

## মাসুদ রানা

কালো ছায়া
乐雨 च খ
কँজী আনোয়ার হোসেন
দুম্প্রাপ্য এক কানো চিতা আাঁখার রাতে বতসোয়ানার্র
বিপদসংকুল কালাহারি সরুভূমি ধরে নিঃশব্দে ছুটছে।
টোপ বানানো হয়েছে পরমাসুন্দরী জুলজিস্ট
ডোরা ডারবিকে। ফাঁদে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা, এখন ওকে দোগলদের সজ্গে খানা খেতে হবে। টেরোরিস্টদের গ্রুপটাও ছুট্টে এল, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে হনেও সফন কর়বে নিজ্রেদের ষড়যন্ত্র। Өরু হনো চোরাত্তা হামনা, বন্দুকযুদ্ধ আর ধাওয়া । চিতার ফেলে যাওয়া পথে ছড়িয়ে পড়ছে Өধু नাশ আর नাশ।


## সেবা রই

প্রিয় বই
অবসরের সদ্গী

## সেবা প্রকাশनी, ২৪/৪ भে সরাগিচা, ঢাকা ১০০০

 শো-র্ম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০শো-ক্রম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার্র, ঢাকা ১১০০

# মাসুদ রানা - ২২৩ <br> কালো ছায়া ১ <br> <br> লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন 

 <br> <br> লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন}

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

## BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net


বইয়ের পোকা • ( The INSECT of books )
facebook.com/groups/we.are.bookworms


# মাসাদ রানা-২२৩ <br> কালো ছায়া ช্रथম थ1 কাজী আনোয়ার হোসেন 



সেবা প্রকাশনী

|  | ISBN 984 -16-7223 5. |
| :---: | :---: |
|  | প্রকাশক <br> काজो आन्नाয়ার হোসেन <br> সেবা थ্রকাশनी <br> ২8/8 সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ |
|  | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ সংরক্ষিত |
|  | প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৫ |
|  |  |
|  | মুদ্রা র <br> কাজী আনनায়ার হোরেন <br> সেত্তেনবাগান প্রেস <br> ২৪/৪ সেগুনবাপিচা, जাকা ১০০০ |
|  | যোগাযোগের ঠিকানা সেবা প্রকাশনী ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ দ্রালাপন: ৮৩৪১৮৪ জি. পি. ও.বব্স নং ৮৫০ |
|  | পরিরেশক প্রজাপতি প্রকাশন ২৪/8 সেগुনবাগিচা, ঢাকা $>00 \circ$ |
|  | লো-दূম <br> সেবা প্রকাশনী <br> ৩৬/১০ বাংनাবাজার, ঢাকা ১১০০ প্রজাপতি প্রকাশন ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ |
|  | Masud Rana-223 <br> KALO CHHAYA <br> Part-I <br> By: Qazi Anwar Husain |



বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদুত রহ্স্যময় তার গ্ততিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তु বাঁধনে জড়ায় না i
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধ্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্তিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিতয় যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।
বিক্র্য়্রে শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি ক্রা, এবং


এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই ধ্নংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথ্থ পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ক্কর*সাগরসঙ্দম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*ম্ত্যুপ্রহর*ডুপ্তচক্র মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দৃত*এখনো মড়যন্ত্ত প্রমাণ কই?*বিপদজ্জনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্র্র*পিশাচ দ্বীপ বিদেশী গুপ্তচর*ধ্ম্যাক স্পাইডার*ণুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিযেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক এর্সপিওনাজ্জ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি জিপসী*অমিই রানা*সেই ট সেন*হ্যারো, সোহানা*হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গ্ট নাইন বিষ নিঃশ্ম্যস*ণপ্রেতাত্মা*বন্দী গগন*জ্মিম্মি*তুমার যার্র্রা*স্বর্ধ সংকট সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার* স্ব্গর্যরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মমজর রাহাত*নেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আররক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্লু*সংকেত*স্পর্ধাচ্যানেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্মিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদৃত ণ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মুত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত আবার উ সেন*বুম্মরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র**চাই সাম্রাজ অনুপ্রবেশ*यাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কানো টাকা*কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর শ্ধাপদ সংকুল্নদদশন*প্রলয়সঙ্কেত*্ন্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল অজ্জেন্ট*আমি সোহানা*অগ্মিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ।

গাছটার ডালে ফ্যে আছে চিতাবাঘ, সম্প্পুর্ণ স্থির।
খানিক আ‘গে যখন হরিণের পালটা তার দৃষ্টিসীমার ভেতর এল, আড়ট্ট হয়ে উঠেছিন নেজ, নেজের ডগা আগুপিছু করছিল-ধীর নয়ে, নিঃশব্দে, সাবनीল একটা ছন্দে। গখন একদম কোন নড়াচড়া নেনই, এমনকি নিঃশ্বাস নেয়ার সময় বুকের পেশীও ফুলছে না।

ঘাস থেতে থখতে গোটা প্যান-এর ওপর় ছড়িয়ে পড়েছে পালটা, আকৃতি বপয়়েছে নিথুঁত আধখানা চাঁদ। গাছছুুলোকে ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের কাছাকাছি বৌঁूল ওওুলো, তারপর কয়েক ভাঁগে সামনে গগোল।

এক্ কিশোর হরিণ, বাকি সবার চেত়ে এগিয়ে আছে, রাতের আকাশ চিরে ছুটে আসা পপেঁচার ডাক ওুনে আড়ুষ্ট ভঙ্গিতে থমকে मাঁড়াল। জ়লজুলে তারাগ্গোর দিকে উড়ে গেল পপঁচাটা। এক মুহৃত্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকন কিশোর হরিণ, ফুলে উঠেছে নাকের ফুটো, দৌড় দেয়ার প্রস্তুতিতে াঁপছছ পায়ের পেশী। পপেচার ছায়া অদৃশ্য হয়ে ঢেল, মাথা নামিয়ে কাঁটা-ঝোপপর দিকে এগোল কিশোর। ঝোপের আড়ালে
 -ও সবুজ, খেতে মিষ্টি আর রসাল লাগেনে

এক মুহৃর্ত পর গাছপালার ফাঁকে তারার আঢ়োয়ে আরেকটা ছায়া দেখতে পেল সে। বিশাল অকটা কারো ছায়া, রত দ্রুতবেগে ছুটে এল যে মাথাটা ভাল করে তোনার সময়ওও ণপল না। কোন শ্দ হয়নি।

সামান্য একটু আলোড়ন উঠল বাতাসে। হাড়, ণেশী, থাবা আর দাঁত মিলিয়ে দুশো পাউ়, পাতার ভেতর থেকে. ছুটে এসে তার ঘাড়ে পড়ন। চিতাবাঘের নখরুুো কিশোর হরিণের পিচঠে সেঁধিয়ে গেল। চোয়াল দুটটা शूँজে নিল সরু গলা, ছিंড়ে ফেলन এক কামড়ে। ইতিমধ্যে হরিণটার মেরুদ্ণণ, ঊরুর হাড় আর ঘাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

শক্দকুনো হলো মৃদু, 心োঁতা-শীতকালের শক্ত মাঢিতে ধরাশায়ী হলো হরিণ, কনো শক্ত ঘাস খসখস করন, घাড়ের শিরা থথকে কলকল শব্দে বেরিয়ে এল রক্ত-তবে যত মাদুই হোক, পাান-এর সমস্ত প্রাণীকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। স্ত্রিঙ বাক হরিণের পালটা
 ওতฺঢলার সামনে রয়েছে আরেক প্রজাতির হরিণ, মাথার আকৃতি যাঁড়ের মত, ঢেজের ডগায় নরম এক গোছা চুল, তারা ছুটল ছোট ছোট নাফে। কয়েকটা জ্রেব্রা দিশেহারা হয়ে চক্কর দিতে खুু করন। পা ফেলতে গিয়ে থমটে স্থির হয়ে গেল তিনটে শিয়াল। দিক বদল করল একটা হায়েনা, এগিত্যে অসে প্রতিবাদের সুরে ডাক ছাড়ন, তারপর অনিচ্চিত অঙ্গিতে পিছু হটল।

গঙ্ডীর আওয়াজ ছাড়ল চিতাবাঘ, আশপালের সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছে। তারপর নিজের এলাকা আর শিকার চিহ্তিত করার জন্যে কিশোর হরিণের চারপাশ সাবধানে প্রযাব করল সে। খানিক পর মৃতদেইটৗর কাঁধ কামড়ে ধরল, তুলে আনল গাছের ডালে। ডাল থেকে নিচের দিকে, প্রায় মাটি ঁুঁয়ে, ঝুৰে থাকন তার পুরক্কার। এরপর শান্ত হয়ে てখতে বসল সে।

আটচন্নিশ ঘট্টা অভুক্ত থাকার পর পেট ভরে থখলো চিতা, লাফ দিত্যে নিচে বনমে বোপপর তেতর দিত্যে ছুটন উত্তর-পশ্চিম দিকে। কাঁটাঝোপ আর আগাছার সামনে প্যাंনটা বেশিরভাগই সমতল আর घাসমোড়া। তবে দূর প্রান্তে ফাঁকা ও বালি ঢাকা একটা নিচু জায়পা আছে, তারার আলোয় সাদাটে ধৃসর লাগে, মাঝখানটায় বৃষ্টির পানি

## জমে আছে।

বালির ওপর দিয়ে হেঁটে পানির কিনারায় অসে দাঁড়াল চিতাবাঘ’। মুখ নামিয়ে পানি খাবার আগে তার দৃষ্টি উন্টোদিকের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে গেল।

অন্ধকারের ভেতর ওদিকটায় আগুনের একজোড়া আভা দেখা যাচ্ছে। আগুনগুনো ঠিক ওই জায়গাতে জবলছে আজ সাত রাত, চিতাবাঘ তার শিকারের এলাকা উত্তর দিকে শেষবার সরিয়ে আনার পর থেকে। তারও অনেক আগে থেকে ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্ক্ক সচেতন সে, অভ্যত্ত হয়ে গেছে। সেই যেদিন মরুভূমির ওপর দিয়ে অস্থির যাত্রা তুরু হয়়ছে তার, তখন থেকে এই আগুন পিছু নিয়েছে, সব সময় তার শিকারের কাছ থথকে দু’এক মাইল দৃরে ঢেেখা যাবে।

আগুনগুল্লো এখন আর কোন হুমকি নয়। হুমকি নয় মেয়েটাও, এই মুহৃর্তে ख্রোড়া আগুনের মাঝখানে ঘাসমোড়া ঢালের কিনারায় বসে ঝুঁকে রয়েছে নিচের দিকে। তার দিকে তাকিত়ে খখঁকিয়় উঠল চিতাবাঘ, নিজ্জের শ্রেষ্ত এব! এলাকার দখল সম্পর্কে স্রেফ সতর্ক করার জন্যে, তারপর পানি খেতে ঔরু করন।

চিতাবাঘের মাথা পানির দিকে নামছে, মুহৃর্ত্রর জন্যে শিউর্রে উढে দম আটকাল মেয়েটা। আজ,তিন মাস হরো প্রাণীটার ওপর নজ্রর রাখছে সে, কিন্তু যখনই দেখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ধাক্কা খায়, সেই প্রথমবারের মতই।

আকাশে চাঁদ নেই, তবে কালাহারির উজ্জূল তারার আলোয় পানির ওপর চিতাবাঘের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার, হলদেটে বা হালকা নগালাপী, দেখতে পাবার কথা।

পানিতে তার কোন প্রতিবিম্ব পড়েনি-শুধুই সুঠাম একটা কান্গা ছায়া, মারা যাবার আগে যে ছায়াটা কিশোর হরিণকে গ্রাস কররছিল।

জোহানেসবার্গী, দক্ষিণ আফ্রিকা। ইলফ স্টীীটে দাঁড়িয়ে আছে পনেরো তनা একট্টা বিল্ডিং, টপ ঢফ্লারে বস্ অর্থাৎ বুরো অভ স্টেট সিকিউরিটি-র অফিস। বসের ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশনস) কর্নেল মার্ক সুলেভানের সঙ্গে একंটা সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে এসেছেন কান্াডিয়ান ইন্টেলিজেন-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেষ্টর ল্যারি ব্রায়ানं। মাত্র পনেরো মিনিট হলো てপৗচচছেন তিনি।
'সবাই তাঁকে চেনে বলছেন?’
মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি বায়ান। ‘এক ডাকে। বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্যে সায়েন্স একাডেমীর পদক পেয়েছেন গত বছর, এত কম বয়েসে আর কেউ পানनি।'

ডেস্কের ওপর থথকে ফটোটা আরেকবার হাতে তুর্লে নিড়েন মার্ক সুলেভান। পৃর্ণ বয়স্কা এক নারীর মুখ, কোমলতা বা কমনীয়তার কোনই অভাব নেইই। চুলের রঙ গাب় সোনা, এত ঘন আর কোঁকড়ান্না, মাথায় যেন অলংকৃত মুকুট পরে আছে। ফটোতে হাসছে মেয়েটা, হাসিতে কৌতুক আর সরলতারও কোন অভাব ঢেই । সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে চোখ দুটো-এত বেশি মায়া, ঠিক যেন হরিণের চোখ। এই মেয়ে যে এভ দুঃসাহসী হতে পারর, বিশ্বাস করা কঠিন। न্যারি बায়ান জানিয়েছেন, এটা চার বছর আগের তোল্! ফটো। তবে ধরে নেয়া চলে চেহারার’সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট আছে, সুন্দরী মেয়েদের যেমন থাকে।
$\forall$
রানা-২২৩

বর্বরদের মাঝখানে শ্বেতাঙ্গ একটা মেয়ে গিত়ে পড়লে যা ঘটার কথা ঠিক তাই ঘটেছে। মেয়েটার ইতিহাস যতটুকু জানতে পেরেছেন মার্ক সুলেভান, আফ্রিকায় আসার আiগগ তার শরীরে কোন পুরুষের হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকম ঘটনা অহরহই ঘটছে, পুলিস বিভাগে থাকার সময় এরকম বহু কেস দেখেছেন তিনি। সাধারণত মানীর যুবক ছেলেই’ কুকর্ম:টি করে, নির্জন বাড়িতে "বা জঙ্গলের ভেতর একা একটা ফর্সা মেয়েকে দেখলে নোভ সামলাতে পারে না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ধরা পড়ে তারা, ঢরপ কেস দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় জেলে। কিন্তু ডেকা বারগামকে কে ধরবে?
'আপনার সাবজেষ দেখা যাচ্ছে অদ্যুত একটা চরিত্র, মি. ब্বায়ান,' বললেন মার্ক সুলেভান। 'আমি আগ্রহ বোধ করাছি।'
'আমরাও তাই ভেবেছি, আপনার আগ্রহ হবে।'
'আগে তাহলে কফি' খাঁওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়,' ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিত়ে সেও্রেটারির সজ্গে কথা বলনেন মার্ক সুলেভান।

চেয়ারে দহনান দিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন ল্যারি बায়ান। কানাডিয়ান ইন্টেনিজ্জেন্সের একটা বিশেষ শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে। এই শাখার কাজ হলো, বিদেশে কোন কানাড়িয়ানকে কিডনাপ করা হলে তাকে মুক্ত করা। গত দু’বছর ধরে, তিনি যখন থথরে দায়িত্ত পপয়েছেন, টেরোরিস্ট গ্রুপগুনো বহু কানাডিয়ানরে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে নিয়েছে। মুক্তিপণের টাকা সাধারণত যাকে অপহরুৎ করা হয় তার আত্থীয়ম্মজনরাই দেন $\mid$ তাঁর কাজ সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা, শর্ত ও আয়োজন সস্পর্কে অপছরণকারীদের সন্গে গোপনে আলোচন্ন করা। তারপর, সব যদি ভালভাবে ঘটে, জিশ্মিকে মুক্ত করে নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া।

সব यদি ভ়ালভাবে ঘটে। কিন্তু না, শেষ দুটো জিম্মি মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সম্পৃর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। এক্টা আর্জেণ্টিনায়, অপরটি কালো ছায়া-১

মিশরে। দুটো কেসেই বিরাট অক্কের মুক্তিপণ দেয়া হয়, পরে জানা যায় কয়েক হথ্থা আগেই মেরে কেলা হয়েছে জিল্মিদের।

কফি খাওয়ার পর সিগার ধরালেন ওঁরা। মার্ক সুলেভান বলঢেন, 'পরিস্থিতিটাকে আমি অস্বাভাবিক বলব। ঠিক বুঝতে পারছি না আমাদের মধ্যে. কে আগে ওরু করবে। সাবজেক্ট যেহেতু আপনার, বোধহয় আপনি তুরু করনেই जান হয়।
'ডোরা ডারবি,' করু করলেন ল্যারি ब্রায়ান। 'বয়েস 'সাতাশ, অবিবাহিত। বোটানি আর জুনজিতে গ্রাজ্রুয়েট। ফুলবাইট স্কলারশিপ নিয়ে শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টুরেট করেছেন। বড় আকৃতির স্তুন্যপায়ী প্রাণীদের আচরণগত বৈশিষ্য সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্জ...।

ঢোরা ডারবির চেহারার সঙ্গে এ-সব তথ্য ঠিক ঢেন মেনে না i অब্প সময়ের নোটিশি ল্যারি बায়ানের সেক্রেটারি খুব বেশি কিছু সং্গহ করতেও পারেনি। এ-সব তথ্থ বেশিরভাপ পাওয়া বগছে ঢোরা ডাররিির নেখা সর্বশেষ বইয়ের ব্যাক কাভার থেকে।

ডতাঁর বই বেরিয়েছে দুটো। প্রথমটায় তিনি আসলে গবেষণামৃনক একটা প্রবন্ধ কন্ত্রিবিউট করেছেন, নাম গেছে সহ-কেখ্রিকা হিসেবে। দ্বিতীয়টার নেখক তিনি একা। প্রবন্ধটi বেখা হয়েছে আফ্রিকান সিংহদের জীবন ধারা সম্পর্ক্রে, কয়েকজন আ小েরিকানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞো সঞ্চয়ের পর। দ্বিতীয়़ বইটির বিষয়বশ্ুু পৃর্ব আফ্রিকার চিতা। এই বইটিই তাঁকে দেশজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। একই সজ্গে একটা ডকুন্নোরি ভিডিও ক্যাসেটও ছাড়া হয় বাজারে। টিভিতে ঢাঁর সাষ্ষাৎকার প্রচার করা হয়...।'

মাথা ঝাঁকালেন মার্ক সুৰেভুান। টেলিভিশন তাঁকে দেশজোড়া খায় এনে দিয়েছে, এটা নতুন খবর হলেও, বাকি সব তিনি আাুগেই জেনেছ্ন । আজ সকালে ডোরা ডারবির ঢেখা বইটিও তাঁর ডেন্কের ওপর ছিল।
‘ক্রিসমাসসের ঠিক পর,’ ন্যারি बায়ান বনে চনেছেন, ‘বতসোয়ানায় চলে আসেন তিনি। ওখানে আমাদের হাইকমিশনকে জানান, চিতাবাঘ দেখার জন্যে ছ’মাস জঙ্গলের ভেতর থাকবেন। একটা কনট্যাক্ট-এর কথাও বলেন-একজন চার্টার পাইনট, মাসে একবার তাঁর ক্যাষ্পে সাপ্লাই পৌছছে দেবে। আইডিয়াটা ছিল, তাঁর যদি কোন বিপদ হয় বা কেউ যদি তাঁর সজ্গে যোগাযোগ করত্ত চায়, পাইনট কুরিয়ার হিসেবে দায়িত্ন পালন করবে।
‘সে তার দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছে, তাই না?’ ফটোটার পাশে পড়ে থাকা কাগজজতুলোর ওপর.টোকা দিলেন মার্ক সুলেভান। সব, মিनिয়ে পাঁচ পাতা। এওুলো মৃন কপি নয়, টেটেক্স কপি; মৃন কপি বতসোয়ানায় অর্থাৎ কানাডিয়ান হাইকমিশরে রেখে দেয়া হয়েছে। কানাডায় বসে ল্যারি ব্রায়ানও গত্কাল এই টেলেক্স কপিই পেত়েছেন।

পাঁচ পাত জুড়ে ুষু হিংসা, রাগ, ঘৃণা আর হ্মকির কथা লেখা হয়েছে। একই কথা বারবার বলা হয়েছে, অসংখ্য বানান ভুল, তবে আज্ক ছড়াতে ব্যর্থ হয়নি। মাসিক সাপ্নাই প্পীছে দিতে পিয়ে ডোরা ডারবির ক্যাম্পের জায়গায় পাইনট ভুষু বড় একটা পাথর দেখতে পায়, পাথরটার ওপর সাদা একটা পপাঁটলা ছিল, সেই প্োটলার ভেতর পাওয়া গেছে কাগজ্জতুনো।

মাথা ঝাঁকালেন न्याরি बায়ান। কাগ়জগুলো পেয়ে মাত্র কত্যেক লাইন পড়ে সে, তারপর বপ্লেন নিয়ে সোজা ফিরে আजে, হাইকমিশন্ন পৌছে দেয় ওঞ্তো। भুরো খবরটা গতকানই ণেয়েছি আমি। ক্যাম্প্পে কি দেখ্থছে পাইলট তার রিপোর্টও ণের্য়ছি। বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি, গ্রুপটা ত্থনও আশপাশ ছিন্ন কিনা বলতে পারেনি। তবে নিজের মতামত দিত্ গিয়ে বলেছে, ক্যাম্পটা দেখে মনে হয়নি যে সদ্য ভাঙা—অন্তত দুই কি তিন হপ্তার পুরাননা ঘটনা। কাজেই, একমাত্র উশ্বরই বলতে পারবেন ডোরা ডারবিকে কোথায় রেখেছে তারা।

जারা। তার মানে ‘‘্রলয়়ের উৎস সশস্ত্র সংগ্রামী দন’। শেষ পাতার

নিচে নিজ্েদের এই পরিচয়ই নিতথছে তারা। তয়ানক একদল টেরোরিস্ট জিপ্মি করেছে ডোরা ডারবিকে, তার মুক্তির বিনিময়ে কানাডা সরকারের কাছ থথকে অস্ত্র চাইছে। পাতাগুলোয় অস্ত্রের একটা দীর্ঘ তালিকাও আছে। এ-সব অস্ত্র এক মাসের মধ্যে থৌছুতে হবে তাদের হাতে। হু্মি দিয়ে বলা হয়েছে, जা না হলে খুন হয়ে যাবে ডোরা ডারবি.।
'নিজেদের পরিচয় যাই দিক,' বললেন ল্যারি बায়ান, ‘অদের কথা আগে কখনও খनिনি আমরা। আমার ধারণা, আপনিও শোনেননি।
'না,' মাথা নাড়লেন মার্ক সুকেভান। অন্তত এই নাঢম তাদেরকে आমি চিनि ना। কिन्रु অদ్ুু কাক্তাनীয় घघটনাটার কথা শ্মরণ করুন্বারগাম কাঢেকশন। এটা একটা সৃত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে...। ন़িভে যাওয়া সিপার ধরাবার জন্যে থামলেন তিনি.।

চেয়ার হেনান দিয়ে অপেক্ষায় থাকনেন ন্যারি ব্রায়ান।
ডেকা বারগাম। কি বলা যায় তাকে? দूঃসাহসী গেরিলা, নিষ্ঠুর, "বুদ্ধিমান। निজ্জেকে কার্লা আফ্রিকানদের একজন নেতা বলছে সে। তা यদি সত্যি হত, সংশ্লিট্ট সবাই স্বস্তিবোধ করত। নেনলসন ম্যাত্ডেলাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, কালোদের হাতে ক্না হস্তান্তর এখন সম্ট্য়র ব্যাপার মাত্র । কেউ যদি সত্যিকার নেতা হয়, তার দায়িত্তৃবোধ থাকে। কিন্তु ডেকা বারগাম নেতা নয়, जকজন সন্ত্রাসী, ড়াকাতি করা তার ণপশা। অথচ মাধীনতার নাম্মে আন্দোলন করার কথা বনে কান্নাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বপয়ে গেছে সেে তার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, পালিয়ে গিত্যে তোগ দিয়েছিল জিম্ববুইত্যের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। মোজাম্বিক সীমান্তে শ্বেতাঙ্গদের এনাকায় কত্য়কটা হামনা চালিয়ে সফল হয় সে। পরে দল্জিন আফ্রিকা সীমান্তে ডাকাতি eরু. করে। ফনে. মার্ক সুলেভানের কাঁধে দায়িত্ব চেপেছে, এই গেরিলা কমাণারকে যেভাবে হোক থামাতে হবে।
'গত সোমবারের কथা,' মার্ক সুলেভান আবার ঞুু কররেন।
‘রাতের অন্ধকারে অ্যাঙ্গোলা সীমান্ত বপরির্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঢুকছিন একটা গ্রুপ, দেখতে পেয়ে চ্যালেঞ্র করে আমাদের ণৌ্টন। ুরু হলো গোলাগুনি। তিনজনকে ফেরে রেখে পালিয়ে গেন তারা-দুটো লাশ, একজন সামান্য আহত। রেডিওতে খবর ণপয়ে একটা রেলিকপ্টার পাঠানো হয়, সরাসরি এখানে নিঁ্যে আসা হয় তাকে। সে ক্থা বলছে।’

বসের হাতে পড়লে কথা..না বঢে উপায় নেই, জানেন ল্যারি बाয়ান।
'খুব বেশি কিছু জানে না সে। সবেমাত্র ঔনিং নিতে ছুক্কেছে। তার ট্রেনিং ক্যাষ্প দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলায়। মাস দুই আগে ডেকা বারগাম ওদের ক্যাম্প দেখতে আসে। ভাষণণ নীতি আর আদর্ণ্রে কথা বলে বারগাম। তারপর আগুনের ধারে বসে ক্যাম্প কমাত্যান্টের সন্গে গন্প ণুরু করে। আহত বোকটা তনতে পায়, ডেকা বারগাম গর্ব করে বলছে, বছছর দুই আগে তাঞ্জানিয়ায় এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে ব্রেম হয়েছিল তার। এখন नাকি মের্যেটা চিতাবাঘ দেখার জন্যে বতসোয়ানায় আছে, অদূর ভবিষ্যতে মেয়েটা তাদের জন্যে অতন্ত মৃন্যবান প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। ব্সস, এইটুকু, তবে এইইুদুই যথেট্টে। আমরা চেক করে দেথি...মাফ করবেন, অ্ঞপনাদের হাইকমিশন্ আমাদের রোক আছে...;

দেখেন 乙ে তাঞানিয়ায় যে মেয়ের সঙ্গে ব্রেম করেছিল বলে দাবি করেছে ডেক্ বারগাম, তিনিই আসনে ডোরা ডাররিি’

ফহাঁ। । রটা বুধবারের ঘটনা। ভদ্রমহিনার নিরাপত্তার ক্থা ভেবে উদ্দিগ্গ হই আমরা, আপনাদের হাইকমিশনকে সতর্ক করে দেই। চক্বিশ ঘট্টা পর আপনার টেলেব্স পাই আমি- যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটেছে। তারপর, আজ, আপনি রলেন। গোটা ব্যাপার়াইাই কাকতালীয়, নয় কি?'

নিঃশশ্দে মাথাঁ ঝাঁকালেন ল্যারি बায়ান। দু’বছর আগে, চিতাবাঘের ওপর বই নেখার জন্যে তাঞ্জানিয়ায় কাজ করছিল ডোরা ডারবি। তাকে বোকা বলা যায় না, হয়তো একটু বেশি সরল। সেই সজ্গে হয়তো কানো ছায়া-১

একঘেয়েমি আর নিঃসঙ্গতারও শিকার। কিংবা ঢুয় সমস্যা আছে，তাই হতাশ। আবার，কে জানে，ডোরা ডার্বি হয়তো মহান কোন আদর্শে উদ্ধ্ধ，বিপুল জনপ্রিয়তা তাকে অস্মাভাবিক কাজাা করতে অনুপ্রেরণা যুগিত্যেছে। কারণ যাই হোক，ডেক্া বারগামের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে হলেও তার হৃদ্যতা জন্মায়।

সেই হৃদ্যতার কারণে যে আনন্দই সে পেয়ে থাকুক，তার চরম মৃন্য এখন তাকক দিতে হচ্ছে। ডেকা বারগাম তার দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরে গেছে，তারপর সিদ্ধান্ত নিয়্যেছ，মেয়েটাকে অন্য কাজে পরেও ব্যবशার করা যাবে। সস্তবত ডোরাই তাকে নিজের প্ল্যান সম্পর্কে জানিয়েছিল－চিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কালাহারিতে চিতাবাঘ দৌখতে যাবে সে। কথাটা মনে ছিল বারগামের। তারপর ডোরা ডারবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে খবর পায় ঢস। একদন গেরিলাকে পাঠিয়ে দেয় তাকে ধরে জিম্মি করার জন্যে，উদ্দেশ্য মুক্তিপণ আদায় করা－এমন মুক্তিপণ，কোন পরিস্থিতিতেই যা দেয়া সম্ভব নয়।
‘তার এ－সব দাবি আপ্নারা বোধহয় মেটাতে রাজি নন，তাই না， ম．बाয়ান？＇

গষ্לীর চেহারা，এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ন্যারি बায়ান। ‘এমান কি কিড্যাপারদের সঙ্গে গোপনে কথা বলাও যাবে না। আমাদের সমশ্ত দৃতাবাসকে জানিশ্রে দেয়া হয়েছে，যাকেই জিপ্মি করা ঘোক，ঋুতির সস্তাবনা যত বড়ই হোক，সরকার মুক্তিপণের শর্ত নিয়ে কোন কিডন্যাপারের সঙ্গে ক্থা বলবে না।＇
‘কিন্তু এই ভদ্রমহিনা যদি খুন হয়ে যান，’ মার্ক সুরেভান তাঁর লোমশ，পেশীবহু হাত দুটো ডেক্কের ওপর ভাঁজ করে সামনের দিকে Жুঁকলেন，＇অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে，তাই না？＇
‘⿰㇇⿰亅㇒丿丨心，দেলের মানুষ খেপে যাবে।＇
প্রথমত জিল্মি একজন তরুণী，তার ওপর জনপ্রিয় ওয়াইন্ড্লাইফ এঞ্সপার্ট। সরকারের বার্থতায় মানুষ তো খেপবেই। অপরদিকে আইন

আইনই, মুক্তিপণ দেয়া সষ্ভব নয়। একবার দেয়া হনে আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বেছে বেছে ওধু কানাডিয়ানদেরই কিড্যাপ করবে।
‘কালাহারি. মরুভৃমি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে, মি. बाয়াन?'

মাথা নাড়নেন ল্যাंরি ভ্রায়ান।
‘এটা দেখুন, প্ষীজ...’' চেয়ার ছেড়ে দেয়ালে আটকানো বিরাট আকৃতির একটা ম্যাপের সামনে চলে অনেন মার্ক সুলেভান। মাাপের গায়ে ব্যাটন ঠেকালেন তিনি, ইতিমধ্যে ন্যারি बায়ান তাঁর পালে চরে এসেছেন। ‘এই হলো আমাদের প্রতিবেশী বতসোয়ানা ...।'

কালো মানুষদের স্বাধীন রাষ্ট্র রতসোয়ানা-আকারে বিশাল, দরিদ্র, ন্যাণ-লকড। বিশাল মানে ফ্রান্সের মত, ঢোকসংখা মাত্র পাঁচ-সাত নাখ, পাকা রাস্তা একশো মাইলের বেশি নয়। রাজধানী গ্যাবোরোন -এর পুব দিকেই বেশিরভাগ ছোটখাট শহর আর গ্রাম, বাকিটা খাঁ-খাঁ মরুভূমিউত্তর, দক্ষিণ আর পচ্চিমে মাইলের পর মাইন ষু-ধু করছে।
'আসুন, পিন-পয়েন্ট করি,' বলে টেলেক্স কপিটা ডেক্ক থেকে নিত্যে অলেন মার্ক সুল্লেভান।

টেরোরিস্টরা জানিয়েছে, কানাডা সরকারের উত্তর এক্টা টিনের কৌৗটায় ভরে প্যারাস্যুটর সাহায্যে মরুভৃমিতে ফেনতে হবেーকোথায় ফেলতে হবে তার ম্যাপ কোঅর্ডিনেটস-ও দিয়েছে তারা। পরদিন ওই একই টিনের কৌটায় নতুন নির্দেশ দেয়া হবে, তা থথকে জানা যাবে অস্ত্রের চালান কিভাবে ডেলিভারি নেবে তারা। পুলিস বা উদ্ধারকার়ী কোন টিম ওই জায়গায় বপৗঁছুতে চেষ্টা কররে মেরে ফেনা হবে জিপ্মিকে।

টেলেক্স শিটে চোখ বুলিত্যে একটা চার্ট পরীকা করলেন মার্ক সুলেভান, তারপর ম্যাপ্রে ফ্রেমে বসানো এক সারি বোতামের একটায় চাপ দিলেন। ম্যাপের পালে একটা ক্ক্রীনে ছবি ফুটে উঠল। সেটার দিকে

ঝুঁকলেন ন্যারি ব্রায়ান। স্ক্রীনের ফুটে উঠেছে রডিন এরিয়াল ফটোগ্রাফ। কালাহারি এমন এক মরুভূমি যে গ্রাউ৩ সার্ভে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ফটোটায় খয়েরি রঙের গোলাকার অনেকগুলো ডিপ্রেশন দেখা यাচ্ছে। বেশ ষ＂টা প্যানও দেখা গেল। সবুজ গাছপালা খুবই কম，তবে ঝোপ－ঝাড় প্রুচন। ব্যস，আর কিছু নেই। অস্পষ্ট，जাঁকাবাকা একটা রেখাও দেখা ঢেল না，বেটাকে রাস্তা বলে চেনা যায়।

ফিরে এরে ডেক্কের পিছনে চেয়ারে：আবার বসলেন মার্ক সুলেভান। ＇কালাছরি মরুভৃমি সম্প্র্কে আমার ধারণা আছে，মি．ব্রায়ান। কৈশোরে বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার শিকার করতে গেছি ওদিকে। দুনিয়ায় কিছু মানুষ থাকে，বিপজ্জনক জায়গাওুলো তদেরকক টানে। আমার বাবা সেরকম এককুজন মানুষ ছিরেন। আমি ঢাঁর মত হইনি। যাই ছোকে， একবার আমরা শিকারে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিনাম বলি আপনাকে．．．｜＇

সেবার সাফারিতে ওরা পাচ্ভন ছিলেন। মার্ক সুল্লোন，তাঁর বাবা ও তিনজন কালো যুবক। দू’দিন रলো বেরির্যেছে দলটা，তাঁর বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন নতুন কেনা রাইফেনটা পরীক্কা করবেন। একটা টার্গেট ঠিক করা হলো，ওুদের ট্রাকের কাছ থেকে সেটা বেশি দূর নয়। দশ－ বারোটা ঔুলি করলেন তাঁর বাবা，তারপর আবার রওনা হলো দলটা। আধ ঘণ্টা পর ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।। जैরা আবিষ্ষার করড়েন， রাইফেলের একটা বুল্নট পাথরে লেগে দিক পরিবর্তন করে，পঞ্বাশ গজ দূंরের＇মেইন গ্যাসোলিন ট্যাংক ফুটো করেরে দেয়। মোরলা গ্যালন গ্যাসোলিন সবটুকুই পড়ে গেছে। রিজার্ড কানে আছে মাত্র দশ গ্যালে। এ পর্যন্ত বলে চুপ করলেন মার্ক সুলেডান，न্যারি बায়ান ব্যাপারটা বুねতে てねরেছেন কিনা জানার জন্তে অপেক্ষায় থাকলেন।

न्याরি ব্রায়ান মাথা নাড়়েন।
＇পানি，মি．ब্যায়ান，পানি। শুরুত্ আসলে পানির，গ্যাসোলিনের নয়। পরবর্তী পানির উৎగ্সে বপ্পীছুতে আরও তিনদিনি গাড়ি চালাতে হবে， su

তার জন্যে প্ষয়াজনীয় সাপ্নাই যা লাগার কথা সবই ছিল। किन्তु গ্যাসোলিন কমে যাওয়ায় অর্ধ্র পথ যেতে পারব আমরা, বাকি পথ ৰু้টে যেতে হবে, সময় লাগবে দ্বিছুণ। তারমানে ওখানে পৌঁছুবার আগেই ফুরিয়ে ফাবে আমাদের পানি, আদৌ যদি ণৌঁুুতে পারি।
"ভাগ্য আমাদের সাহায্য করে। কাজলা যুবকদের একজন গরম সহ্য করতু না বপরে জ্ঞান হারায়। তার আর জ্ঞান ফেরেনি। বাবাকে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়, ডিহাইড্রেশন থথ্রেকে আরোগ্যলাভের জন্যে। তবে সবাই আমরা বেঁচে যাই।
‘কালাহারিতে পানির নিদারুণ অভাব, মি. बায়ান। বছররর এই সময়টায় পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। সময়টা মিডউইন্টার, বর্ষার পানি য়োেনে যতটুকু জমা হয়েছিল সंব ওকিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা আমাদের সেবারকার সাফারির মত। সংথ্যায় আমরা যদি পাঁচজন না হতয় ছ’জন হতাম, গল্পের শেষটা অন্যরকম হড।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ল্যারি बায়ান, তারপর বললেন, ‘আপনি কি আসন্গে এ-কথা বলতে চাইছেন ঢে ডোরা ডারবিকে য়ারাই জিম্মি করুক, সংখ্যায় তারা খুব বেশি হতে পারে না?’

মার্ক সুরলভান মাথা ঝাঁকারেন। 'খুব বেশি হলে দশজন।'
ভুুু কোঁচকালেন ল্যারি बায়ান। 'সংখ্যায় তারা যাই ঢোক, সমস্যাটা তো একই থাকছে।'
'ना, এক থাকছে না। তবে, প্রথমে, আমরা কে ককান্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটাকে দেখছি সেটা প‘রিষ্ষার কঢর নিই। আমরা দু’জনেই ডোরা ডারবিকে জীবিত উদ্ধার করে আনতে চাই। আমি চাই, কারণ, আশা করছি তার কাছ থেকে ডেকা বারগাম সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাব। বলা যায় না, অপারেশনটা বারগাম নিজ্জেই পরিচালনা করতত পারর। আর আপনি চান, কারণ তাকে উদ্ধার করা না গেনেলে দেশে গগুগোল তুরু হবে—দায়িতৃ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আপনিও নিন্দিত হবেন। ঠিক বলছি?’
 না দিয়ে ডোর্যা ডারবিকে উদ্ধার করতে হবে। না, বতসোয়ানা সরকার কোন সাহাय্য করবে না। আফ্রিকার কালো মানুষদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বতসোয়ানা সরকার যদি এর সন্গে জড়িয়ে পড়ে, দেশটাকে পঙ্গু করে দেয়া হবে।
‘দ্রশজন লোক-সষ্ঠবত অনভিজ্ঞ, হয়তো এটাই তাদের প্রথম মিশন।' মনে মটেন চিন্তা করছেন্ন মার্ক সুলেভান, মুখ থেকে সেটাই বেরিয়ে আসছে। 'ওদেরকে কাবু করা অসষ্ভব নয়...यদি সে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়। তবে শ্বেতান্গ হলে চলবে না। এমন একজন লোক, মরুভৃমি সম্পর্কে যার ধারণা আছে, পায়ে হেঁটে ড্রপ-জোনে পৌঁুতে পার্রে, টিনের কৌটা সং্থহ করে ফিরে যাবার সময় দলটার পিছু নিতে পারবে, দেখ্যে আসবে কোথায় রাখা হয়েছে জিপ্মিকে-এবং, সবশেশে, অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নিতে পারবে, তাঁাকে। সঙ্গে ব্যাক-আপ হিসেবে দুজন কালো থাকলেই চলবে, তার বেশি দরকার হবে না।’

তীক্ষেদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন ল্যারি ব্রায়ান। হঠাৎ করেই উপলক্ধি করেছেন, মার্ক সুলেভান তাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছেন। প্রস্তাবটা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো, মনে হলো এটাই একমাত্র উপায়। 'সেরককম একজন লোক আপনার হাতে আছে, বলতে চাইছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি।
‘বসের ‘লোক?’ কৃত্রিম আতক্কে াঁতকে উঠলেন মার্ক সুলেভান। ‘দুঃখিত, ওপর মহল থথকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রতিবেশী কালো আফ্রিকানদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন কোন তৎপরতা চালানো সম্পৃর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রতুুোয় আমরা שંখু দু’একজন করে অবজারভার রেৰ্খেছি, তাও ঘুম পাড়িয়ে। যদি জানাজানি হুয়ে যায় যে এই ব্যাপারটায় আমরা জড়িত, তাহলে•••আমি ভাবতেও ভয় পাই ।
'তাহলেল কার কথা বলছেন আপনি?’’
'যার কথা বলছি; কালাহারি সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা আছে তার। Db

র্রেঁনিং পাওয়া প্রথম সারির রোক। এ-ষরনের একটা অপারেশনে যেতে হল্. নার্ভ থাকা চই, থাকা চাই অভিজ্ঞতা-দুটোই তার আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এমন একটা বিপদে পড়েছে সে, প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না-প্রস্তাবটা যদি আপনি তাকে দেন।
'ব্যাখ্যা করুন, প্পীজ,' অনুরোধ করলেন ল্যারি बায়ান।
‘বিপদ্দ পড়া মানুষ সম্পর্কে খবর রাখা আমাদের থেশার এক্টা অংশ, মি. बায়ান,' বললেন মার্ক সুंলেভান। 'আমি এমন এক তোকের কথা বনছি যে সিরিয়াস রকটা বিপদে পড়েছে। তার বিপদে আপনি যদি তাকে সাহায্ করেন, ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করে আনতে রাজ্ি হবে সে। তার মিশন যদি সফল হয়, ডোরা ডারবির সঙ্গে ঘন্টা দুয়েক কথা বলব আমি। সবুর করুন, शুলে বলি...।'

বোতাম চাপ দিয়ে ইন্টারকমে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বনলেন তিনি। তারপর কু করলেন।

## তিন

আআমাকে একটা বিয়ার দাও।
'ইয়েস, স্যার।' কাউন্টারের নিচে আইস-बক্সে হাত ঢোকাল আফ্রিকান বারম্যান, বোতলটা বের করে ছিপি খুলল, তারপর গ্লাসে টানতে ুরু করন।
'দরকার নেই,' বলে তার হাত থেকে ঢোঁ দিয়ে বোতলটা তুলে. নিन মাসুদ রানা, সরাসরি ব্রোতন থেকে ঢক ঢক করে থেয়ে ফেলল। 'আরেকটা দাও।' ভেতরে ঢোকার পর এই প্রথম নিজ্রের চারদিকে কালো ছায়া-১

তাকাল ও। এখনও কেউ এসে ণৌছায়নি, তবে এবার আসতে তরু করবে। গ্যাবোরোন-এ পান করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, তবে সাধারণত সকান দশটার দিকে ভিড় জম্ যায় বারে। দশট়া বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

দ্বিতীয় বোতলটা কাউন্টারে রাখা হনো, গা থথকে পানি নামছে। বোতলটা তুনে নিল রানা। ওর কজ্জি কাঁপছ, ঝিম কিম করছে মাথাটা। অর্ধক থালি করে নামিয়ে রাখল বোতল, দরজায় শব্দ হতে শক্ত হয়ে গেল কাঁধের পেশী। তবে কে এন দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল না।
'রানা!'
মাথা ঘোরাল রানা। জর্জকে দেখে ঢিল পড়ল কাঁধে, স্বস্তিবোধ করল। জর্জ কিলবার্ন একজ্জন পাইলট, ওর পুরানো বন্ধু। বলা যায় বতসোয়ানায় সে-ই ওর এক্যাত্র ন্বেতাঙ্গ বন্ধু।

ঘটনাটার কথা জর্জই প্রথম জানত়ে পারে, এখন পর্যন্ত একা ত্বু তার সঙেই ব্যাপারটা নিয়ে কথ্থা বলেছে রানা। জানার পর ওকে তপ্লেনে করে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে আনন সে, আসার পথে কিভাবে কি ঘটেছে সব খুলে বলে ও। সেটা তিনদিন আগের কথা । ফেরার পর সেই তে নিজ্জের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিল ও, আর বেরোয়নি।
‘অবশেষে উদয় হনে!' এগিত়় এসে রানার পিঠে একটা হাত রাখল জর্জ কিলবার্ন। 'সময় রক্কমন কাটছে, দোশ্ত?'

বোতলটা তুন্ে দেখাল রানা। 'সঙ্গী হিসেবে মন্দ না।' নিঃশক্দে হাসन ও।
‘এই তো চাই,’ বলन জর্জ। ‘শোনো, দू’জন মক্পেল てেয়েছি, ঘাঞ্জিতে পপৗছছ দিত্তে বলছে।' হাত তুলে দু'জন লোককে দেখাল সে, তার সঙ্গেই বারে ঢুক্চেছে। আলাপ সেরেই ফিরে আসছি, তোমার সঙ্গে বোতল নিয়ে বসা যাবে।'
'ঠিক আছে, জ্জর্টেক কেয়ার।'
 २०

জাপানী ব্যবসায়ী দুকন ভেতরে। ওরা কোন ব্যাপার না। মাথা ব্যথার কারণ চেনা লোকতুলো, যাদেরকে রানা গাচচ-সাত বছর আগে থেকে জানে, গত দू’মাস যানের সদ্গে বসে বিয়ার খেয়েছে, শিকারের গब্প করেছে, হাসাহাসি কররছে, আবার ঝগড়া এবং মারপিটও কররছে। একটু পর থথকেই একে একে আসতে তরু করবে তারা । কেউ ব্যঙ্গ করবে, কেউ ফিরেও তাকাবে না, কেউ সহানুভূতি জানাতে অসে কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেবে।

মাসুদ রানা ফে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজ্সেস্স-এর দুর্ধর্ষ এজ্ৈেন্টদের একজন, বতসোয়ানায় কেউ তা জানে না। এখানে ওর পরিচয় কন্নসেশনের নাইসেন্সষারী একজ্জন শিকারী—এক্মাত্র অশ্বেতাদ্স শিকারী।

দেশকক ভালবাসে রানা, মাত্ৃভূমিকে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে থথকেই বেছে নিয়েছে এই পেশা। ররামাঞ্চপ্রিয় মন আর মৃত্যুর মুঢোমুখি দাঁড়াবার নেশাও ওকে প্ররোচিত করে।

কখনও একঘেয়েমি দূর করার জন্যে, আবার কখনও গা ঢাকা দিত়ে থাকার জন্যে আফ্রিকায় শ্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে আসে রানা । জ্তিম্বাবুই আর বতসোয়ানায় কনসেশন আছছ ওর, দু’তিন বছর পর পর একবার আসে, দু’আড়াই মাস থেকে আবার ফিরে যায়। লাইসেন্স ওর নামে হলেও, কনসেশন てথকে যে লাভ হয় তার একটা পয়সাও নিজের কাজ্জে ব্যয় করে না ও। জিম্বlবুই আর বতসোয়ানা, দু’জায়গাতেই ওর প্রিয় কিছু কর্মচারী ও বন্ধু আছে, সবাই তারা সৎ এবং মানুষ হিসেবে খাঁটি সোনা—ওর ওপর নির্ডরশীন। ওর অনুপস্থিতিতে তারাই দেখাশোনা করে কনসেশন, লাভের টাকাও নিজ্ঞেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই নিষম বেশ অনেক বছর ধরে চলে আসছে।

বতসোয়ানা बিটিশদের শাসন থেকে মুক্তি ণেয়ে স্বাধীন হলেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও অর্জন করতে গারেনি। এখনও পচ্চিমা জগতের ঋণ না পেলে বাজেট হয় না, এখনও এ-দেশে বেশিরভাগ কালো ছায়া-১

সুযোগ-সুবিধে শ্বেতাঞ্গরাই ভোগ করছে। অদক ও অসৎ, এই অভিযোগ তুলে বতসোয়ানা গেম ডিপার্টমেন্ট মদেশের কোন কালো তোককে লাইসেন্স 'দেয় না, সব ক'টা লাইসেন্স শ্বেতাজ্গরা পায়। প゙াচ-সাত বছর আগে অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে নিজের নামে একটা লাইসেন্স করে রানা, তখন থেকেই বতসোয়ানার ণ্ব্বোঙ শিকারীদের চেনৌ৫। ও অশ্বেতাঙ, এটাই যে ওদের রাগ্গের একমাত্র কারণ তা নয়। লাইসেস্সটা নাসেমাত্র ওর, সেখানে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে. কালোরা, এটা, ত তাদের গান্রদাহের জোরাল কারণ।

সিগারেট ধরাতে যাবে রানা, আবার শদ্দ হলো দরজায়। তেতরে ছুকল মাইকেল অ্যাশটন। সে-ও এককজন পাইলট, ওর কন্সেশনে বহহার বপ্ৰছে দিয়েছে প্লেনে করে। রানাকে পাশ কাটাবার সময় হাত নাড়ল সে। ‘তুমি তাহনে এখনও এখানে আছ!’ হাসি চেপে বলল। ‘পরে কथা বলব, কেমন?' দৃর্রের একটা টেবিলে বসল সে। সাধারণত র্ানাকে দেখদ্ল সরাসরি এগিয়ে এসে ওর কাছেই বসে, ওর পয়সায় বিয়ার খায়। বলन বটে পরে ক্থা হবে, কিন্তু সে আর আসবে না। জর্জের সজ্গে এখানেই তার পার্থক্য। মাইকেন অ্যাশট্ন, শত্রু শিবিরের নোক।

শত্রু হোক বা না হোক, এক অর্থ্থে অ্যাশটনকে দোষ দেয়া যায় না। রাজধানীর সমাজ্রটা ছোট, ব্যবসা সীমিত, ফলে প্রতিযোগিতা তীब। উত্তেজ়না আর চাপ স্মভাবতই তাই খুব বেশি। এখানে সুনামটাই সব কিছু, যে-কোন সুপারিশ ঢनाকমুখ্থ ছডড়িয়ে পড়ে, ফলে এই দুর্মূন্যের বাজারে যে দু’একটা কাজ আছে তা পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রানার সন্পে বচস বিয়ার খাওয়া বা আড্ডা দেয়া অ্যাশটনের জন্যে এখন আज্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে + কারণ শুধু শিকারীরা নয়, বিদেশী মক্কেলরাও ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে ঘটনাটা। যার সামান্য কমনসেন্স आছে, রানার কাছে সে ভিড়বে না । আড়ানে হাসবে, পাশ কাটাবার সময় ব্যঙ্গ করবে, কিন্তু মিশবে না। ভল একজন শিকারী চুম্বকের মত, .কারণ মক্কেলদের অন্যান্য সার্ভিসও তো দরকার। যে শিকারী তার

লাইসেন্স হারিয়েছে সে কুষ্ঠরোগীর মত, সবাই তাকে এড়িয়ে চলবে। মাত্র তিন দিন আগেও তালিকায় সবার সেরা শিকারী ছিল রানা। এখন তালিকাতে ওর নামই নেই।

হতাশায় আর রাগে কাউন্টারে একটা ঘুসি মারল রানা।
কেন? কেন তার মাথায় ভূত চেপেছিল? মক্কেলকে দুঃখিত বনে, হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এন্লেই তো হত। এ-ধরনের একটা মারাড্মক ভুল কেন সে করতে গেল? সাফারির জন্যে যত টাকাই দিক একজন মক্কেন, কোন ট্রফির গ্যারান্টি তাকে দেয়া হয় না। ব্যাপারটা মক্কেলরা জানে, মেনেও নেয়। চিতাবাঘের জন্যে রের্খ আসা টোপ পরপর তিন রাত গায়েব হয়ে গিয়েছিন। इয়তো হায়েনারা দায়ী, কিংবí বুশম্যানরা। মক্কেলরা এ-ব্যাপারর ওর বিরুদ্ধে কোন অভিয়োগ ত়ালেনি। কাজেই মাথা গরম না করে ফিরে আসা উচিত ছিল ওর।

কিন্তু তা রানা আসেনি। বোকার মত গুনি করে বসে ও। কি ঘটে গেছে জানতে পারে জর্জ। ঠিক এক ঘ়ণ্টা পর সাপ্লাই ফ্যাইটে চড়ে কনসেশন ত্যাগ করর ও। অক্ষেত্রে জর্জকেও দোষ দেয়া যায় না। জর্জ यদি সঙ্গে সঙ্গে গেম ডিপার্টমেন্টকে রিপোর্ট না করত, তারও লাইসেন্স হারাবার ঝুঁকি থাকত। দোষ আসলে রানার একার। ওর ভুলে ভুগতে হবে কিছু রলাককে। ওর কনসেশনে অন্তত বিশজন লোক কাজ করে। তারা বেকার হয়ে গেল। বিশজন, বিশটা পরিবার। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে বারে আসার সময় তাদের কয়েকজন়কে দেখেছে রানা, নিঃশব্দে ওর পিছু নেয়। তাদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলা আর বাচ্চাও ছিলーওদের স্ত্রী ও ছছলেমেয়ে। পিছু নিয়ে বার পর্যন্ত আসে তারা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, অপেক্ষা, করছে। এ এক ধরনের নীরব আবেদন। তারা জানে, এই বিপদ থেকে কোন না কোন ভাবে রানা তাদেরকে উদ্ধার করবেই।
'श্যালো, অচেনা আগন্তুক!'
ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। জার্মান তরুণী লিণ্ডা, ফার্মেসীতে কাজ কালো ছায়া-১

করে। দীর্ঘাস্গী, হাসিখুশি মেয়ে। হালকা স্যাণ্জেল পরে আছে, কোন শব্দ इয়নি ।
‘এখানন কি করছ তুমি?’ জানতে চাইল লিণা। ‘আমি তো জানতাম জঙ্গনে আছ, এক হপ্তার আগে ফিরবে না।'
'তুমি শোনোনি?’
‘কি খতনব?’ ভুরু কুঁচকে তাকান লিণ্জা। কেপটাউন থথকে দশ দিন বাদে ফির্লাম। কি ব্যাপার, রানা?’
‘সরে গিয়ে बক বোতন বিয়ার থাও,' পরামর্শ দিল রানান। 'লোককে জিজ্ঞস করে জেনে নাও কি ঘটেছে। তারপর यদি ভাল মনে কররা, ফিরে এসো-আমি তোমাকে বিয়ার কিনে খাও়য়াব।'

চেছারায় অনিশ্চিত ভাব, চলে গেল লিণ্ডা।
লিগার পর বাকি সবাই তাড়াতাড়ি পৌছে গেন। জন রাফফল, অস্ট্রেন্যিান, ট্রাভেল এজ্জেন্সির মালিক, দু'বছর আগে बক্সিঙে রানার কাছে হেরে গিয়ে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। एন ক্কিন্সম্যান আর বनি इপকিন্স, দু'জনেই শিকারী, কনসেশনের মালিক, একটা সাফারি শেষ করে ছুটি কাটাচ্ছে। এরা দু'জন রান়ার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। বানবোজ, রেন্ট-আ-কার কোম্পানীর মালিক, যে-কোন অশ্বেতাঙ্গ তার দু'চোখের বিষ। এরকম আরও জন পনেরো হাজ্জির হলো বারে। এদের প্রায় সবাইকে বেশ অনেকদিন ধরে চেনে রানা। ওর এই বিপদে ওদের সবারই খুশি হবার কথ্থা । যদিও যথোপযুক্ত ভদ্রতা দেখাবার চেষষ্টা কমবেশি সবাই করুল। বেশির্রাগই চোখাচোখি হতে হাত বা ঠোঁট নাড়ল, ভুলেও কাছে এল না। অनেকেই ওকে দেখতে না পাবার ভান করে ওর দিকে পিছ্ন ফিরে বসল। কাউন্টারের আশপাশ সবগুলো টুল चালি, একা ওু রানা বসে আছে।
'আরে, রানা, এরই মধ্যে তুমি ফিরর এসেছ?’
घাড় ফেরাল রানা । আর্থার ওয়েলিংটন, দক্ষিণ আফ্রিকান। গা থেকে ভুরভুর করে জিন-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস, অত্যন্ত

বদরাগী। কিভাবে শ্েেন সে-ও একটা লাইসেপ্গ যোগাড় করেছে, তবে শিকারী হিসেবে ভাল নয়—আর কাউকে পাওয়া গেলে মক্কেলরা তার কাছে ভেড়ে না ।
'ওহহো, মন্লে পড়েছে!' চিৎকার করে কথা বলছে ওয়েলিংটন, সবাই যাতে তুনতে পায়। 'সত্যি, খুব খারাপ খবর, রানা । প্রার্থনা করি এ রকম বিপদে ঈশ্বর যেন আমার চরম শত্রুকেও না ফেলেন।'
‘বিপদ? কিসের বিপদ?’ অতি কচ্টে নিজ্জেকে শান্ত রাখল রানা।
'আহা, না বোঝার ভান করছ কেন! তাশানি-তে কি ঘটেছে আমরা সবাই জানি...।'
'কি घটেছে তাশানিতে?’ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে তরু করেছে রানা।
"অস্ীীকার করছ কেন? এ কি লুকিয়ে রাখার মত একটা ব্যাপার? শোনো, বিপদে ঘাবড়াতে নেই। নাইসেন্স যায় যাবে, তাই বনে দিন তো আর পড়ে থাকবে না•••’
‘ইউ বাস্টার্ড!’ এক লাঢে টুল ছাড়ল রানা, এক হাতে ওয়েলিংটটনের শার্টের কলার চেপে ষরে অপর হাত দিয়ে নার চোয়ালে একটা ঘুসি মারল। তাশানিতে যা-ই ঘটুক, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর यদি একটা কথা বরো...।'
'ঠাণ্ড হুও, মিয়া!' অন্য একটা কণ্ঠস্বর, রানা আর ওয়েলিংটনের মাঝখানে আরেকজন মানুষ, রানার বুকে হাতের চাপ দিয়ে কাউন্টারের দিকে সরিয়ে আনল। জর্জ।

আরও এক সেকেণু শার্টের কনারটা ধরে থাকল রানা, তারপর ধীরে ধীরে আলগা 'করন মুঠো, পিছিয়ে এসে বসে পড়ল টুনটার ওপর। বারের ভেতর পিন-পতন নিস্তক্ধতা ।
‘তুমি বার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছ না কেন?’ জিজ্ঞেস করল জর্জ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরল ওয়েলিংটন।
‘ধन্যবাদ, জর্জ।দूঃখিত।
ইঙ্গিতে বারম্যানকে বিয়ার দিতে বলল জর্জ। ‘ব্যাটা এক নম্বর বদমাশ। তবে এতাবে মাথা গরম করলে তো চনবে না। ব্যাপারটা ডুলে যাও, রানা।'

বোতন তুলে বিয়ার খেলো রানা। কথা বলল না। ভুলে যাবে? কি করে ভুলে যাবে?
‘আমার প্রায় হয়ে অসেছে,’ বলন জর্জ। 'আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর তোমার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব। ততক্ষণ এখানে,চুপ করে বসে থাকো তুমি, কারও কথার জবাব দেবে না । কথা দিচ্ছ?’

চুপ কটে বসে থাকল রানা। ওর প্মীনতাকে সণ্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে মক্কেলদের কাছে ফিরে ণেল জর্জ, যাবার আগে রানার পিঠে মৃদু চাপড় দিল।

বোতনটা শেষ করল রানা। ওয়েলিংটনকক ঘুসি মারার পর মিনিট দুয়েক পেরির়িছে। বারের পরিবেশ আড়ষ্ট হলেও, শান্ত।
‘আপনি মি. রানা, স্যার??
ছেলেটা সষ্ভরতত দরজার কাছ থেকে লক্ষ করছিল, পরিবেশ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপপক্ষা কররছে। ঢেঁটে গসেছে নিঃশশ্দ পায়ে, দাঁড়িয়ে আছে রানার গা ঘেঁসে। খালি পা, খালি গা। বয়েস হবে চোদ্দ কি পনেরো। কালো।
'কি চাও তুমি?’
'ভদ্রলোক এটা আপনাকে দিতে বললেন, স্যার।' রানার দিকে একটা এনভেনাপ বাড়িয়েধধরল ছেলৌা, গায়ে ওর নাম লেখা রয়েছে।

এনভেলাপটা निয়ে ছিंড়ি রানা, ভেতর থথকে একটা কাগজ বেরুল। কোন শিরোনাম বা সম্বোধন ছাড়াই রেখা হয়েছে চিঠিট।।

আমার অক বন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় জেনেছি। অন্প সময়ের নোটিশে আমি একটা সাফারির আয়োজন করতে চাই।

এ-বাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে খুবই খুশি

দूর্ভাগ্যজনকভাবে আমার গাড়িটা বাঁধের পাশের রোডে অচন হয়ে পড়েেে। ওটা একটা•ক্রীম ফোর্ড। রিপেয়ার ট্রাক আসবে, কাজেই এখানে আমাকে অপেকা করতে হচ্ছে। আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে এখানে অকবার দেখা করবেন?

কারণটা পরে ব্যাখ্যা করব, আমি চাই না আমরা আনাপ করার আগে ব্যাপারটা কেউ জানুক।

আপনাকে জানানো দরকার, সম্প্রতি আপনি যে বিপদে পড়েছেন তা থেকে আম্মি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বলে মনে হয়।

সই নেই, তার জায়গায় কলম দিঢ়ে তখু একটা আঁচড় কাটা হয়েছে। চিঠিটা দু’বার পড়ন রানা, তারপর মুখ তুলে ছেলেটার দিকে তাকাল। 'কে দিন এটা তোমাকে?’
'ভদ্রনোক, স্যার।'
'কি ধরনের ভদ্রনোক?'
'চীফ, স্যার।' কালোদের কাছে সব শ্বেতাঙ্দই চীফ।
‘এটা ত়োমাকে কোথায় দিল সে?’
জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখাল কিশোর। ‘এই .তো, স্যার, ওইখানে-রাস্তায়।

এক মুহৃর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর পকেট হাতড়ে পঞ্চাশ সেন্ট বের করে শুজে দিল ছেলেটার হাতে। সে চলে যেতে চিঠিটা আবার भড়न उ।

চিঠিটায় একাধিক মিথ্যে কথ্থ বলা হয়েছে। বাঁধের পাশের রাশ্তাটা বড় বড় বোন্ডারের আড়ালে, খকবারে নির্জন। অত জার্যগা থাকতে ঠিক ওখানেই নোকটার গাড়ি খারাপ হढ্লা! একটু আগেও লোকটা সেখানে ছিল না, ছিল বারের বাইরে, অথচ বাঁধের পাশের রাস্তাটা এখান থেকে কয়েক মাইন দৃরে। কাগজ্জটা মুঠোয় ভরে মোচড়াল রানা, গোল বন বানিয়ে ফেলন। কালো ছায়া-১
'সन्দেহ নেই, দू’জনেই শয়তান টাইপপর নোক হবে। যে চিঠি লিজ্টেছ, চিঠির নেখক যার কাছ থেকে ওর নাম জেনেছে। শয়তান ধরে নেয়ার কারণ, ব্যাপারটা কি নিয়ে আন্দাজ করত়ে পারছে ও। কেউ় একজন, স্ষ্বত বিদেশী 'কোন ব্যবসায়ী, হাতে দু’এৰদিন সময় আছে, বড় কিছু একটা ফফনতে চায়। বুন্না মোষ, হাতি বা এমন কি সিংহও হতে পারে। এর্রা সাধারণত দামী শিকারই ফেনতেে চায়। কিন্তু গেম লাইসেস্স পাবার জন্যে যে সময়ের দরকার তা তাদের ন্নই, ফি-ও জমা
 জন্যে দরকার একজন শিকারী। একজন অসৎ শিকার্রী।

বারের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। এখানে উপস্থিত কেউই এ-ধরনের কাজ করবে না, এক তধু বোধহয় ওয়েলিংটন বাদে। এধরনের কুকর্ম করার দুর্নাম আছে তার, অথচ প্র;স্তাবটা তাকে দেয়া হয়নি কেন? তারমানে নোকটা থথাঁজ-খবর নিয়েছে, কেউ তাকে জানিয়েছে- বিপদে আছে রানা, ভাল টাকা দিলে প্র্ত, বটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

কাগজ্জে বনটা অ্যাশট্রেতে ऊঁজে আতুন ধরাল রানা। পরমুহৃর্তে ওর ভুরু কুঁচককে উঠন। চিঠিটায় এমন একটা কথা রয়েছে, যার ব্যাখ্যা নেই, মেনে না। 'সम্প্রতি আপনি থে বিপদে পড়েছেন তা থথেক আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বনে মনে হয়।

এ-ক্থা নেখার কারণ কি? যে বিপদে পড়েছে ও, টাকা দিয়ে তা থেকে.উদ্ধার পাওয়़ যাবে না। চিঠির লেখক নিচ্য়ই তা বোঝে।

চারদিকে আরেকবার চোখ বুনাল রানা। সবাই নিজেদের মধ্যে গब্প ও হাসাহাসি করছে, ভুন্েও ওর দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। জর্জকে দেখা গেল, সে তার স্ভাব্য মক্কেলদের সজ্গে হাত নেড়় কথ্থা বলছে। মনে হলো, ওদের আলোচনা শেষ হতে দেরি হবে।

আরও কয়েক সেকেও ইত্সত করল রানা। ভাবছে যাবে কি যাবে না.। তারপর হঠাৎ মনস্থির করে কাউন্টারের ওপর পাচ র্যাজ্জের একটা २

নোট র্রের্যে টুল ছাড়ন।
বারের বাইরে বেরিয়ে এসে ছোট একটা ভিড়̣ের দিকে এগোল রানা । ওর কনসেশনের কয়েকজন লোক তাদের স্র্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।＇বাড়ি ফিরে অপেক্মা করো। একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। রত ঘাবড়ে যাবার কিছू নেই।＇কথাতুলো নিজের কানেই ফাঁপা শোনাল। মাথা নিচু করে নিজের গাড়ির দিকে এগোল ও।

দুপুরটা যেন চারদিকে আঞুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল রানা，পাশ কাটাল এয়ারফিম্ডকে। শক্ত মাঢি দিয়ে তৈরি একটা মাত্র রানওয়ে，রোদ নেগে চকচ়কে লান লাগছে। শহর থেকে তিন মাইল দৃটে বাঁধটা，বরাবরের মত বিশ মিনিট नাগল ণৌছুতে। পাকা রাস্তা অষু শহর্নের ভেতর，তারপর খানা－খন্দে ভরা বালি ছড়ানো মেঠো পথ। বাঁধের পালের রাস্তায় গসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়न अ।

ख্রীম কালারের ঢোর্ডটা প⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿴囗十，গ গজ দৃরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে，সামনে াঁাটাब্োপ，ज़ারপর চিকচিক করছছ বাঁধের পানি। হুড্েের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ভদ্রনোক－দौর্ঘদেহী，চওড়া গৌাফ，পরনে টুইড জ্যাட্小ট আর গাঢ় খয়েরি রূের টাৗউজার। দেখে মনে হলো পানির দিকে তাকিয়ে আছেন，তবে রানার পায়ের আওয়াজ ণেয়ে সিধে হলেন，ঘুরে তাকানেন ওর দিকে।
＇আমি মাসুদ রানা，＇এगिয়ে অসে দাঁড়াল রানা।
ভদ্রুলোক ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসনেন।＇আপনার সজ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হনাম，মি．র্রানা। आমি ল্যারি बায়ান।’

হ্যাণশেক করুল রানা। ভদ্রনোকের্থ ইংরেজি বাচনভঙ্গি ఆনে ঠিক ধরতে পারল না আমেরিকান কি না। কানাডিয়ান হ্বারই সম্ভাবনা বেশি। ‘চিঠিটা আপনি नিখেছেন？’ জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। ‘‘ত তাড়াতাড়ি আসার জন্যে অসংখ্য কালো ছায়া－১

ধন্যবাদ, মি. রানা। এভাবে ডাকার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত...;'
‘কারণটা জানতে পারনে খুশি হই,’ তাঁকে বাধা দিয়ে বলল র্রানা।
এই সময় একটা ট্রাকের আওয়াজ ভেসে এন, বাঁধের অপর পাশের রাস্তা ধরে শহরের দিंকে যাচ্ছে। ঝোপের আড়াল থাকায় কেটাকে দেখা না গেলেও ভুরু কুঁচকে অস্থিরতা প্রকাশ করন্নন न্যারি बায়ান। মাথাটা কাত করে শব্দট খনলেন মনোযোগ দিয়ে, চেহারায় খানিকটা উদ্বেগ। আমি যদি গাড়ির ভেতর বসে কথা বলতে চাই, আপনি কিছু মনে করবেন?’ জিজ্ঞেস করূেন তিনি। 'আমাদেরকে কেউ কথা বনতে দেথে ফেনুক, এটা আমি চাই না।

লাইঢ্সন্গ ছাড়া কেউ यদি কিছু শিকার করতে চায়, পুরো ব্যাপারটাই সে গোপন রাখতে চাইবে। তাশানিতে যাঁ ঘটে গেছে, রানাকে এখন বিষ বললেই হয়, কেউ যদি দেণে কেলে ওর সজ্গে অচেনা এক ভদ্রলোক নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বনছেন; শহরের সবার কানে পৌছে যাবে খরবটা।

ত্বু অবাক লাগছে রানার। অবৈধ শিকারের প্রস্তাব কাদের কাছ থেকে আসে জানে ও, দেখনেই চিনতে পারে। তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন মার্জিত ভদ্রলোককে দেখখেি ও। ওর মনে হলো, ন্যারি बায়ান ওকে দিয়ে অন্য কোন কাজ করাতে চান। 'আমিও চাই না,' বলল ও।

ফোর্ডের চেসিসের সঙ্গে একটা টেইনর জোড়া লাগানো হর্যেছে, ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের পিছনে ধাতব ঢ্রেম সহ একটা কেবিন। জানালাশ্রুনো বড় বড়, প্পাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা। ল্যারি बায়ান টেইলগেট খুললেন, ভেতর থেকে লাফ দিত্যে নিচে নামল এক লোক। বয়েসে তরুণ, মাথায় সোনালি চুল, পরনে জ্যাকেট আর কালো উাউজার। ‘এ আমার সহকারী, মি. হার্পার। বাইরে থেকে চারদিকে নজর রাখবেন, কেউ যাতে আমাদেরকে বিরক্ত না করে।'

হাসিমুখে রানার উদ্লেশে মাথা ঝাঁকাল হার্পার, ঘুরে চলে গেন ন্চের্র কাছে, ঠিক মেখানটায় ঝুঁ<ক দাঁড়িয়েছিলেন ল্যারি बায়ান।
‘প্ষীজ।’’রানাকে ভেতরে ঢোকার অনুর্রোধ করা হলো।
কেবিনের মাねখানে অকটা ফোল্ডিং টেবিল রয়েছে, দু’পাশে প্যাড नাগানো বেঞ। রানা বসতেই করু করলেন ল্যারি बায়ান। 'মি. রাना...'
‘প্রথম প্রশ্ন,’ ঢাঁকে বাধা দিল রানা, পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্রণ্রে রাখতে চায়, আপনি আমার নাম জাননেন কিভাবে? জানতে চাইছি, আপনার বন্ধুটি কে?’

ক<়েক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ল্যারি ব্বায়ান। তারপর ধীরে ধীরে বলঢেন, 'তার নাম বলতে এমনিতে কোন অসুবিষে নেই কিন্তু আমার ভয়, আপনি তাকে পছন্দ না-ও করতে পারেন। মেক্ষেত্রে, আপনি হয়তো আমার প্রস্তাবে মনোযোগ বা ওরুতু দেবেন না। সেজন্যেই আমি চাইছি না আপনি তার নাম জানুন।

মাথা নাড়ল রানা। 'কে আপনাকে আমার নাম বলেছে, এটা জানা আমার জন্যে জরুরী।

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেে তাকিয়ে থাকার পর ল্যারি ब্রায়ান বললেন, ‘আমি কানাডিয়ান ফরেন অফিসে আছি। বতসোয়ানায় আমাদের হাইকমিশন থেকে আপনার কথা বলা হয়েছে আমাকে!’ মিথ্থেটা বলার সময় তাঁর গলা বা চোখের পাতা একটুও কাঁপল না।
‘বেশ, এবার বলুন আমার সজ্গে আপনার কি কথা।’
চিঠিতে শেমন লিত্খেছি, চেষ্টা করলে আপনাকে আমি বিপদ থথকে উদ্ধার করতে পারব. $\ldots$ ।

আবার বাধা দিল রানা। আপনি উন্টো দিক থথকে ওরু করছেন। আপনি আমার কি সাহায্যে আসবেন তা বলার আগে বলুন আমার কাছ থেকে কি সাহায্য চান। তার আগে বলুন, ব্যাপারটা কি অফিশিয়াল, নাকি প্রাইভেট??

বাধা পেলেও, ন্যারি ব্রায়ানের চেহারায় কোন অপ্রতিভ ভাব ফুটল না। তিনি যেন জানতেন এ-ষরনের পরিস্থিতির মধ্যেই পড়তে হুবে কালো ছায়া-১

তাঁকে। বললেন, ‘এক অর্থে এটাকে আপনি অফিশিয়াল বনতত পারেন। আবার, প্রাইভেটও বটে। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা এত বেশি প্রাইভেট আর ঢোপনীয় যে আমাদের এই আলোচনার কথা জানাজানি হয়ে ণেলে আমি বিপদে পড়ব, আর তাই আমাকেও চেষ্টা করতে হবে आপনি যাতে বিপদে পড়েন...।'

এ-ষরূননর হুমকি ঔননে রাগ হবারই কথা রানার, যদিও বলার ভঙ্গি লক্ষ করে হেসে ফেনল ও। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল, ‘বনতে চাইছেন, আমাকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা আপনি রার্খেন?’
'বতসোয়ানা সরকারকে সবচচয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য দেয় কানাডা,' বनরেন ন্যারি ব্রায়ান । আমরা অনুরোধ করনে আপনাকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে-অজুহাত তো একটা তৈরি হয়েই আছে, তাই না, মি. রানা?
‘আপনি ভুল করছেন। যে ঘটনাটা ঘটেছে, এমনিতেই আমাকে বতসোয়ানা সরকার অবাষ্ছিত্ত ঘোষণা করবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ আপনার লুমকির কোন তাৎপর্য ন্নই।'
'সত্যি নেই,' স্ষীকার করন্েন ন্যারি बায়ান। আপনি ব্যাপারটাকে হমকি হিসেবে নিয়েছেন দেখে সত্যি আমি দুঃখিত। আমি আসলে ব্যাপারটার শুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কথাটা বনেছি। যাই ঢহাক, এ-কথা তো মানেন যে বতসোয়ানা সরকারের ওপর কানাডা সরকারের যে প্রভাব রয়েছে, ইচ্ছে করন্েে আমরা সেটা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজ্জে ব্যবহার করতে পারি?’
'আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছ্নিলাম, কি চান আপনি?' রানার কণ্ঠস্মর সামান্য তীক্জু ও কঠিন इলো।
‘পরিস্থিতিটা আগে পরিষ্কার হোক, কেমন?’ হাসি হাসি মুখে রানার দিকে তাকালেন न्याরি বায়ান। আপনি একটা কনসেশনের মানিক। গেম ডিপার্টমেন্টেব্র নিয়মকাননুন সম্পক্কে আমার ভাল ধারণা নেই, তবে জানতে পেরেছি যে তিন দিন আগে অক্জন মক্কেলের হয়ে চিতাবাঘের

ট্টাপ হিসেবে আপনি একটা হরিণকে শনি করে মেরে ফেলেন। হরিণটা ছিন নির্দিট কোটার অতিরিক্ত-অর্থাৎ সির্রিয়াস অফেন্স'। সাপ্াাই てপ্মেনের পাইনট ব্যাপারটা আবিষ্ষার করে, ঢে তার নিজ্জের লাইসেন্স রক্ষা করার জন্যে গেম ডিপার্টমেট্টেে ঘটনার কথা জানিয়ে দেয়। এর ফলে, দू'চারদিনের মধ্যে আপনার লাইসেন্স বাতিঁল করা হবে, স্ত্রত বুসোয়ানা ছেড়ে চলে যেতেও বনা হবে আপনাকে। এবং, এরপর আপনি আর কোথাও কনসেশনের মালিক হতে পারবেন না••,' বিরতি নিলেন তিনি, তার্রপর শেষ করলেন এই বলে, '…যদি না আপনার হয়ে ওপর মহলে কেউ সুপারিশ করে।'

চু করে থাকন রানা।.ওপর মহল বলতে এখানে বুঝতে হবে দেশটার কর্ণধারকে। জক্যাত্র তিনি চাইলেই ণেম ডিপার্টমেন্ট ওকে প্রাপ্য শাশ্তি থথকে রেহাই দিতে পার্নে। অত অপরে থৌছুবার সামর্থ্য র্রানার নেই, অন্তত নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ না করে। ন্া, একটা কনসেশনের জন্য বাংলাদেশ বা বিসিআই-এর ভ়াবমৃর্তিকে কাজ্ে লাগানো স্সব নয়।
'মি. রানা, আপনার হয়ে ওপর মহলে সুপারিশ করতে রাজি আছি অমি | পুরোপুরি নিশয়তা দিয়ে বুনছি, আপনার লাইসেস বাগিন করা হবে না। সবাই অমন ভাব দেখাবে, যেন কিছूই ঘটেনি।
‘‘বং আপ্পনি আমার অই উপকারটুকু করতে চাইছেন, কারণণ বোবা-কালা-অন্ধ রক孔টা মেয়ে আছে আপনার, তাই না? কিন্তু অমি তো বিয়ে করতে প্রস্তুত নই, সিদ্ধান্ত নিয়োি চিরককুমার থাকব।

नারি बায়ান র্যানার রসিকতায় হাসনেন না। পকেট থথকে একটা ফটো বের করলেন তিনি, जারপর টেবিলে পড়ে থাকা ম্যাপটার ভাঁজ খুললেন। ‘‘ক অর্থ্র আপনি ঠিকই ধরেছেন, মি. রানা। ইনি আমার মেয়ের মতই। তবে আপনি যা ভাবছেন তা নয়-বোবা-কালা বা অন্ধ নন। এটা দেখনেই ধারাা করতে পারবেন।।

তাঁর হাত থেকে ফটোটা নিল রানা।
b—কালো ছায়া-১

তাঁর নাম ডোরা ডারবি। এथানে কোথাও আছেন তিনি...1: মাপের এক জায়গায় আঙূল রাখলেন ল্যারি বায়ান।

ফটোটা ভাল করে দেখার পর মুখ তুনন রানা। না, অন্তত অন্ধ নয়। হয়তো বোরা-কালাও নয়। সুন্দ্রী, প্রাণবন্ত। তো কি হলো?

বলার ত্মেন কিছু নেই। যতটুকু আছে, সংক্ষেপে দ্রুত সারলেন ল্যারি ব্রায়ান। জিম্মি করা হয়েছে। মুক্তিপন চেয়ে.চিঠি পাঠানো হয়েছে। টিন্নের কৌটা কোথায় ফেনতে হবে। তারপর, তিনি কি ভাবছেন। ওয়ান ম্যান মিশন হতে হবে। ওকে সাহায্য করার জন্যে দু’জন আফ্রিকান থাকবে সজ্গে। জঙ্গলের ডেতুর টেরোরিস্টদের ক্যাম্পটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে জিম্মিকে উদ্ধার করবে ও।

অধ্রু দুটো কথা চেপে গেনেন ন্যারি ব্বায়ান। এক; তাঁর পিছনে বস্ আছে। দুই, ডোরা ডারবির সজ্গে ডেকা বারগামের যোগাযোগ। প্রথমটা চেপে গেেলেন এই ভেবে যে বস্ জড়িত আছে জানলে প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করতে চাইবে না। দ্বিতীয়টাও একই কারণে গোপন রাখলেন-এর মধ্যে ডেকা বারগাম জড়িত, এটা জাননতে পারলে রানা আন্দাজ করে নেবে নেপথ্থে অবশ্যই কলকাঠি নাড়ছে বস্।
‘কি যেন নাম বননেন ত়ার?’ জানতে চেয়ে ফটোটা আবার তুলে নিन রানা। ল্যারি বায়ানের বক্তব্য চুপচাপ ওনে গেছে ও। চেহারা দেখে বোঝা যায়নি, তবে অত্যন্ত অবাক হয়েছে। उষ্রু অবাক হয়নি, রোমাঞ্চের গন্ধ てপয়় বিপদের ঝুঁকি নেয়ার নেশাটা মাথাচাড়া দিয়েছে ওর মনে। यদিও এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।
'ডোরা ডারবি’’
'এরকম শরীর ও চেহারা নিয়ে জঙ্গলে আর মরুভৃমিতে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে? কই, ড্রপ-জোনের কোঅর্ডিনেটস দেথি।’
‘এই যে।’ একটা কাগজে লিখে রেথেছেন ন্যারি बায়ান, রানার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন। কাগজটা নিত্যে ম্যাপের সঙ্भে মেনাল

মোরেৎসি ড্রিপ্রেশন-এর র্উত্তরে ছোট একটা প্যান, কালাহারির খাঁখাঁ শৃন্য এলাকার একটা। ম্যাপ ও ফটো, দুটোই আবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করন রানা । কোঁকড়ানো সোনালি চুল, গলা পর্ফন্ত বোতাম আঁটা ত্রাউজ; বিশাল মরুভূমির নগণ্য একটা কণা, যেখানে টিনের কৌটটাটা ফেলার কথা; বোঝার চেষ্টা করল দুটোর মধ্যে কি মিল বা যোগাযোগ থাকতে পারে। নিজ্জের অবস্থার কথাও ভাবল, ভাবল ল্যারি बায়ানের অদ্ডুত প্রস্তাব সম্পর্কে। অবশেযে মুখ তুলল ও, বলল, 'ব্যাপারটা এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি সত্যি আশা করেন সশস্ত্র একটা সাফারি নিয়ে ওখানে যাব আমি, আপনারা যখন প্যারাস্যুট নামাবেন আমি তখন আড়াল় থেকে নজরু রাখব টেরোরিস্ট গ্রুপটার ওপর, তারপর যেভাবে হোক উদ্ধার করে আনব জিমিিকে? ব্যাপারটাকে আপনি এতই সহজ মনে করছেন?'
'আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছি, মি. রানা।'
‘কিন্তু বতসোয়ানায় এ-ধরনের একটা মিশনের আয়োজন করা কি ভাবে সশ্ভব? ট্রাক লাগবে, লোকজন লাগবে, অস্ত্র নাগবে । কে দেবে এসব আমাকে? যাদুর লাঠি ঘোরাব, অমনি আকাশ থথকে পড়বে সব?'
‘আপনি অনভিজ্ঞ বা আনাড়ি নন, মি. রানা,’ ন্যারি बায়ান বললেন। ‘প্রস্তাবটা যদি গ্রহণ করেন, সমস্তু আয়োজন আপনাকেই করতে হবে। কিভাবে করবেন, আপনার ব্যাপার। আমি ষ্ু জানি, এ-ধরনের একটা কঠিন কাজ করতে পারবে এমন এক তোগ্য লোককেই প্রস্তাবটা দিয়েছি। আমাকে বনা হয়েছে, কানাহারি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। বলা হয়েছে, একমাত্র আপনার দ্বারাই এ-কাজ সম্ভব। আর যদি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান কররন, অনুরোধ করব আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এটা যেন প্রকাশ না পায়। পরে আর আপনার সঙ্গে কোনদিন আমার দেখা রা কথা হবে না।'

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা। ফটোর মেয়েটা ওক্ণে আকৃষ্ট করছে, কালো ছায়া-১

অস্টীকার কর্রে নাভ নেই'। , রকটা রোমাপ্পকর অভিযানে অংশখহণের সুযোগপাও্যা যাচ্ছে, এ-ও সত্যি। কিন্তু রর মধ্যে আর কিছু নেই তো? কেমন যেंন খটকা লাগছে ওর। তারপর ভাবল, বিনিময়ে কনসেশনটা ফেরত পাওয়া যাবে। ওর লাইসেন্স বাতিল করা হবে না। বিশটা পরিবার খেয্সে-পরে বেঁচে থাকাব্র সুর্যোগ পাবে।

কিন্তু কাজটা অত্যत্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব অকটা ব্যাপার। এটা আসরে সামরিক বাহিনীর কাজ, অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটের। তাছাড়া, ক্ত রকম ইকুইপমেট্ট দরকার হবে। হাই-ভেলোসিটি হান্টিং রাইফেন কোন কাজ্জে আসবে না, দরকার হढে आর্ম-ইস়ু রিপিটার-এমন এক অত্ত্র যা বতসোয়ানায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব এক্টা বাপার, যেহেতু এখানে অস্ত্রের কোন ঢোকানই নেই।

প্ম্যানটাও উদ্ডট। ড্রপ-জ্জোনের কাছে নুকিয়ে থাকতে হবে। টেরোরিস্টদের পিছু নিয়ে দেখে আসতে হর্বে কোথায় তারা ঘাঁি গেড়েছে। काরপর হামলার প্রস্তুতি নিতত হবে, হানা দিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে জিম্মিকে। घাঁটির এক. মাইলের মধ্যেও ণপৗঁুতে পারবে না ও, তার আগ্গেই জিম্মিকে খুন করে কেনবে তারা-টিনের কৌটা পড়ার .পর তাদেরকে যদি অনুসরণ করার সুয়োগ পায়ও।

না, ঢোটা ব্যাপারটাই উদ্টট পাগলামি। পাগলামি আরু আড্ম্যাতী। সেই ক্থাই বনতে চাইল ও, কিন্তু মুখ খুলত্ত গিটয়ও খুলল না। পাগলামি, তবে অসম্ঠব নয়া। পাগनামি এই অর্থ , যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক, আর বিপচ্ঞন বলেই এর মধ্যে এক্টা চ্যালেঞ্জ আছে। বিপদের ভয়ে রোন কাজ থথকে পিছিয়ে অসেছে, র্রক্ম কোন দৃষ্থান্ত ওর জীবনে আাছ কি? নেই। প্রস্যাবটা প্রত্যাখান করলে এটাই প্রথম হরেে। ना, अস্ভব নয়। न्याরি बায়ান বলছেন, টেরোরিস্টরা দশজনের বেশি হবে না। ঠিকই বলেছেন তিনি। পানি আর রসদের কারণেই দলটা ছোট হবে। সন্দেহ নেই, টেরোরিস্টরা বেকার যুবক, ডাকাতদেরর দলে নতুন নাম লিখিয়েছে-অন্িজ্ঞ, অস্থির, দিশেহারা।

প্রস্তুতি নিতে পারনে রানা একাই ওদেরকে কাবু করতে পারবে।
‘আরেকটা কথা, মি. রানা,’ নিস্ত্দতা ভাঙলেন ল্যারি बায়ান। ‘আপনি নিंচয়ই খেয়াল করেছেন, ডোরা ডারবিকে আমি আমার মেয়ের মত বলেছি। आমি নই, প্রতিটি কানাডিয়ান তাঁকে মেয়ের মতই স্নেহ করেন। আমি বলতে চাইছি, মানবিক কারণেও কি আপনি সাহায্য করতে পারেন না?’

রানার মনের সবচেয়ে কোমল জায়গা স্পর্শ করলেন ল্যারি ব্রায়ান। ঢাঁর দিকে কিছ্রুক্ষণ নিঃশব্দে ,তাকিয়ে থাকন রানা, তারপর ম্যাপটা আবার টেনে নিল নিজের দিকে। 'ঠিক আছে, সব কথা बनूন তনি।'

## চার

দরজা খুলে গেল, বইরের কড়া রোদ ধাধিয়ে দিল চোখ। পরমুহৃর্তে বন্ধ হলো সেটা, আবার প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল কুঁড়েঘরটা। ‘এসো, নকমি ।:

এগ্িয়ে এসে ডেকা বারুগামকে একটা কাগজ দ্নিন ছেলেটা। ভাঁজ খুूে দ্রুত পড়ল বারগাম। ক্যাম্প থথকে পাঠানো সাপ্তাহিক রিপোর্ট-শহররর বাইরে নুকিয়ে রাথা হয়েছে একটা রিসিভার, রেড্রির মাষ্যমে সেখানে পাঠানো হয়েছে কোড করা কয়েকটা শব্দ, বয়় অনেছে কিশোর বাহক। 'খুশি হলাম,' বলन বারগাম। 'ওদেরকে বলবে, এখান থথকে কোন মেসেজ যাবে না।’

ছেনেটা বেরিয়ে ণগল, মাটির কেঝেতে শান্ত পা ফেরে কুঁড়েটার পিছন দিকে રেঁটে এন বারগাম। গরম পড়েছে-নিষ্ঠুর অত্যাচাররর মত। কালো ছায়া-১

কপাল থেকে ঘাম মুছে কান পাতল সে ।
বাইরে থেকে ভেসে আসছে দৈনন্দিন কোলাহল—ভাঙাচোরা ট্রাক ছুটে যাচ্ছে, অননবরত হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগাড়ি, ছেলেপিলেরা চিৎকার করছে, ঘেউ ঘেউ করছে বকদল কুকুর। রাতে শক্দগুলোর ধরন বদলে যায়—তখন মেয়েদের আর্তনাদ শোনা যায়, স্বামীরা পিটিয়ে লাশ বানায়; মদ খখয়ে মাতলামি করে চোর-ছ্যাচড়র্া, যুবকরা ছুরি হাতে পরস্পরকে ধাওয়া করে; শোনা যায় পুলিশের বাঁশি আর প্পেট্ কারের সাইরেন। চব্বিশ ঘণ্টার কখনোই শান্ত হয় না এই নরক।

এ তা়র জন্মভৃমি, কিন্তু ঘৃণা করে সমগ্গ অস্তিত্ব দিয়ে। গোটা দ়্েশটাকে দমিয়ে রাখা হতয়েছ, শ্বেতাঙ্গরা কালোদের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজতু করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবে? কার্লারাই তোমার সজ়ঙ্গে বেঈমানী করবে, ধরিয়ে দেবে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে। নয়ত টেরও পাতে না কিভাবে একদিন খুন হয়ে যাবে তুমি।

এই বস্তি থেকে মাত্র বিশ মাইন দূরে, জোহানেসবার্গকে তধুমাত্র স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ওখানে ভবনগুরো আকাশ ছুঁত়়ছে, রাস্তাগুরো চওড়া আর পরিচ্ছন্ন, শ্বেতাঙ্গরা সেখানে আরাম-আয়েশে জীীবনযাপন করছে। অথচ এখানে, কালোদের মধ্যে, ন্ধুই নোংরামি আর দুর্গন্ধ, মারামারি আর হিংসা-দ্বেষ, হত্যা আর ধর্ষণ'।

শিউরে উঠল বারগাম। মাঝে ম<ধ্য তার ভেতর ধমন উথলে ওঠঠ ঘৃণা, নিজেকে অসুস্থ লাগে। এই যেমন এখন। কোথাও কোন আশা দেখতে পায় না সে। চারদিকে এমন কেউ নেই যার ওপর আস্থা রাখা যায়। সেই পনেরো বছর বয়েস থথকে কালোদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িত নেতাদের দেখে আসছে সে। প্রায় সব ক’টাই সুযোগসন্ধানী আর নীতিহীন, লাভ দেখলেই ডিগবাজি খায়, জলাঞ্জলি দেয় স্বজাতির স্বার্থ। নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজ্জেই একটা গ্রুপ ইতরি করে সে, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী সংগ্গহ করারূ চেষ্টা চালায়।

তারপর দীর্ঘ কয়েক বছরের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়यন্ত্র আর প্রতারণার ইতিহাস। ন্নতা হিসেবে যারা নাম করেছে তারা চায় না নতুন কোন নেতার জন্ম হোক। তারাই তার পিছনে শ্বেতাঙ্গ পুলিসকে বনनিয়ে দেয়। অবশেষে আশ্মগোপন করতে বাধ্য হয় সে। কিন্তু গ্রুপটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে তো? অস্ত্র লাগবে তো? বেকার यুবকদের থখতে-পরতে দিতে হবে তো? টাকা রোজগারের সহজ প্থটাই বেছে নিচ্ত হয় তাকে-র্যাাকমেইন আর ডাকাতি।

মেঝের দিকে তাকাল বারগাম। 'আর কতক্ষণ লাগবে তোমার?’ て্থّকিয়ে উঠল সে।
‘九ৈৈ্य ধরো, বন্ধু, ধৈर্य ধরো...।' ম্যাপ থেকে মাথা তুলে একটা হাত ঝাঁকাল আबাহাম গামবুটি। ‘পাঁচটা জায়গা বাছছতে বলেছ তুমি আমাকে, সময় তো লাগবেই। কাজ শেষ হলে তোমাকে জানাব আমি।’
‘ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি করো।’ গামবুটির দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল বারুগাম। এই নোকের সাহায্য নিতে বাধ্য হতে হয়েছে তাকে, কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় আবার গরম হয়ে উঠছে তার মাথা।

আধবুড়ো গামবুটি একটা মাতাল, খকটা ‘কালারড্’। কালো আর শ্বেতাঙ্গদের মাঝখানে আলাদা একটা নমুনা । ডেকা বারগামের দৃষ্টিতে গামবুটি আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু সে শিক্ষিত, অনেক বছর ষরে একটা बिটিশ ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে কালেকশন এজে:ট হিসেবে দায়িত্ত পালন করছে। বতসোয়ানায় ছড়িয়ে আছে এই কোম্পানীর অসংখ্য দোকান। বারগাম যখন জানল যে ডোরা ডারবি চিতাবাঘ দেখার জন্যে ওখানে গেছে, স্বভাবতই গামবুটির কথা মনে পড়ে যায় তার। প্যানটা কি রকম হবে তার একটা ছক করে ফেলে সে। ফিরে আসে শহরে, টাকা আর সস্তা জিন সেধে.কাজটা করে দিতে রাজি করিয়ে ফেরে গামবুট্টি।

আধবুড়ো নোকটা এই মুহৃর্তে সীমান্ত বরাবর কোথায় কোথায় অর্ত্র কালো ছায়া-১

ডেলিভারি নেয়া হুবে তা বেছে বের করছে।
কাঠের খালি একটা বাক্সের ওপর বসে বোতল থেকে সরাসরি জিন খখলো বারগাম। তার ণেটা লোহার মত বিশাল শরীরটা দরদর করে घামছে।
'দেশটা বিশাল,' আপনমনে বিড়বিড় করছ্ছে গামবুটি। 'যেহেতু তৈামার কাছে' অস্ত্র আছে, পান্ন আছে, সব কিছু আছে, তাই ভাবনে তুমিই সেরা, দেশটাকে লাগাম পরাढত পারবে। কিন্তু ছ্ঠাৎ পিছন থথকে লাথি থখুয়ে হুমড়ি খখয়ে পড়লে। আমার মনে আছে, আমরা একবার একগাদা সাপপর গায়ে ক্যাম্প ফেলেছিলাম। রাতের অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারিনি...।
‘তোমার বকব্কানি থামাও তো!’ ধমক দিল বারগাম।
‘কেন? মরুভূমিকে তোমার খুব ভয়ঁ, না?’
'ওহ্ গড!'
চাপাস্বরে খিকখিক করে হেসে উঠন গামবুটি। বাক্স ছেড়ে দাঁড়াল বারগাম, অস্থিরভারে পায়চারি তুরু কর্র।

গামবুটি ঠিকই ধররছে। কালাহারি সম্পর্ক মাত্র অন্প ক’দিনের অভিজ্ঞতা তার, মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যে তা-উ যথেষ্ট। শহরের ওপর তার বিতৃষ্ণা আছে, তুবে শহরটাকে সে চেনে, বিতৃষ্ণার কারণগুনো জানে। মরুভূমি সম্পৃর্ণ আলাদা•ব্যাপার—য়া কিছু সে জানে বা কল্পনা করতে পারে তার কিছুর সঙ্গেই মেলে না। এর বিশালত্ব, এর ভয়াবহতা, এর নির্জনতা-প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ব্যেন শ্বাসরুদ্ধকর, গ্রাস করতে চায়। ঝোপের আড়ানে স্যাৎ করে কি যেন ছুটে যায়, গা ছমছম করে। আকাশে শকুনদের নীরব উপস্থিতি, ভয় ধরিফয় দেয় তার মরে। আর অসহ্য গরম, অথচ் এক ফোঁটা পানি নেই।

মাত্র দু’হপ্তা ছিল বারগাম, তাতেই তার শিক্ষা হয়ে গেছে। ডোরা ডারবি বা অন্যান্যদের যা-ই বলে থাকুক, দ্বিতীয়বার আর ওদিকে যাবে না সে। তার যাবার কোন দরকারও নেই । রেড্রিতে ভালই যোগাযোগ

রাখা যাচ্ছে ; আলফ্রেড শেঙ্গি, তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ, সহজেজই সংগ্রহ করতে পারবে টিনের কৌটাটা। তার বরং এখানে থেকে অস্ত্র ডেনিভারি নেয়ার জন্যে ড্রপ-সাইট মনিটরিং করা ঊচিত। সেই যুক্তি দেখিঢ়েই এখানে রয়ে গেছে সে। য়দিও মনে মনে জানে, এখানে থেকে যাবার আসন্ল কারণ সেটা নয়।

আসল কারণ হরো, জীব'নে এই প্র冈ম ভয় ঢৃপেয়েছে ডেকা বারগাম।
পায়চারি থামিয়ে দরজার গায়ে সরু ফাটলে চোখ রাখল সে। দশ টনি একটা ট্রাক সিমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, ঢধোয়া আর ধুুলা উড়ेছে চারদিকে। রাস্তার কিনারা থথকে এক ছেলে একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ল, ড্রাইতিং কেবিন নক্ষ করে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠন ড্রাইভার, রাস্তার পাশে দাঁড়িিয়েপড়ল ট্রাক। ঢছলেনটা চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেছে।

দর্রার কাছ থেকে পিছ্তেয়ে এল বারগাম। এ-ধরনের দৃশ্য কয়েকশো বার দেখেছে সে। এ স্যাজ্জে কিছুই. যেন কখ্থনও বদনায় না, বদলাবেও ন্া। কিভাবে বদলাবে? দেশটাকে কেউ ভালবাসলে তো! সবাই ঢে যার ভাগ্য বদলাবার তান্নে আছে। য্যা, সবার মত তাকেও নিজের ভাগ্য বদলাবার জন্যে কাজ করে যেতে হবে। করছেও তাই। দলটাকে আরও ^রড় করবে. সে, আধুনিক অস্ত্রে সাজাবে। শ্শেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ কোন বাছবিচার নেই, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে সবার বাড়িতে হামা দেবে, কেড়ে নেবে সোনা আর টাকা।
‘ওনতে পাচ্ছি ,তুমি নাকি একটা খনি বেয়েছ?’ গামবুটিও বোতল থেকে সরাসরি জিন খাচ্ছে। 'খুবই নাকি দামী জিনিস। দামী আর নরম, সুন্দর আর রসানো। সত্যি নাকি?
'কার কাছে শুনলে?’
‘ऊনলাম।' বোতলটা নামিয়ে রেখে কাঁষ ঝাঁকাল গামবুটি। 'আরও শুননাম, সে এমন একটা খনি, তাকে নাকি সবদিক থেকে উপভোগ করা যায়।'

এগিয়ে এল বারগাম। একটা হাত বাড়িয়ে গামবুটির শার্টের কলার

ধরে হ্যঁচকা টান দিল, তুলে ফেলন শৃন্যে, তারপর ওভাবে ধরে রেখেই
 তোমার মুখে ওনি, জ্যান্ত কবর দেব। মনে থাকবে?' কথা শেষ করে গামবুটিকে ছুঁড়ে দিল এক কোণে। মেঝেতে একটা ভারি বস্তার মত পড়ন সে, থরথর করে কাঁপছে।

পিছিয়ে আবারার দেয়ালের কাছে ফিরে বাষ্সটার ওপর বসন বারগাম। ছেলেটা নিশ্যই মুখ খুলেছে, ভাবল সে। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ডোরা ডারবির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তিয়েছে গামবুট্টে। গামবুটি ডোরা ড়ারবি সম্পর্কে জানে, এটা একটা দুঃসংবাদ। যদিও যথেষ্ট ভয় থেয়েছে গামবুটি, এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলবে না সে। তবে ছেনেটার ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে তাকে। গামবুটি বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, এটা তার রাগের কারণ নয়। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল্ন তার বলার সুরে নোংরা ইঙ্গিত থাকায়।

ড়োরা ডারবি। যখনই তার কথা. মনে পড়̣ে, বারগামের সব কিছু ওনটপালট হয়ে যায়। আশর্য কিছু শ্মুতি ডিড় করে আসে মনে, বুকের তেতর উথলে ওঠে আবেগ, অনুভূতিতেনো পরস্পরের সজ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। মেট্যেটা শ্শেতাঙ্গিনী i অত্তন্ত বদরাগী, জেদী আর অস্থির। তার সামনে যত বড় বাধাই আসুক, চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে সব ভেঙেমুরে একাকার করে দিয়ে এগিয়ে যাবে, কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

কালো হোক আর সাদা, জীবনে এরকম মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখ্খেি ডেকা বারগাম। প্রথম পরিচয় তাঞ্জানিয়ায়, ডোরা ডারবিরই ক্যাম্পে। মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়, সহজ সুরে তাকে একটা ফরমাশ করল সে। সজ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয় তার, অপমান্ জানা কটর ওঠে গা। তারপর হঠাৎ করেই উপলক্ধি করে সে, তার গায়ের রঙের সঙ্গে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই। সে সাদা নাকি কানো, ডোরা ডারবি তা খেয়ালই করেনি। ডোরা ডারবির দৃষ্টিতে দুনিয়ার বুকে মাত্র দু’ধরনের প্রাণী আাছ— পক্ক আর মানুষ। প্রথমটা সম্পর্কে তার দরদ আর থদ্ধাবোধ

সীমীনন, দ্বিতীয়টা সম্পর্কে কোন মাথাই ঘামায় না।
ওथানে দু’হ্পা ছিল বারগাম, ডোরা ডারবির দ্মারা সম্মোহিত। তার সজ্সে গন্ম করেছে মেয়েটা, লেকচার দিয়েছে ঘন্টার পর ঘট্টা, গড়গড় করে বনে গেছে আফ্রিকার ইতিহাস, বন্যপ্রাণীদের কাহিনী—যা আগে কখলও কারও মুত্খে শোনেনি সে। ফ্ষোর্ত বারগাম তার বক্তব্য গোগােসে গিলেছে, কানো আফ্রিকা ও নিজের ইতিহাস জেনেছে, মনে হয়েছে গতকাল অন্ধকারে থাকার পর আলোর জগতে পা ফেলেছে সে।

মেয়েটার সজ্গে তার প্রেম হয়নি, না। হায় ঈশ্বর, এরকম একটা মেয়েকে কিভাবে ছোয়া যায়! ডোরা ডারবির মত মেয়েকে কেউ কোন দিন পায় না। ওদের দু'জনকে নিয়ে যে গজ্প রটেছে তা তারই বানানো, পুরুষদের খোরাক হিসেবে পরিবেশিত। এ-সব রটিয়ে নিজের ভাবমৃর্তি বাড়িয়ে নিয়েছে সে, বাড়িয়ে নিয়েছে দলের ভাবমৃর্ডি-সাদা এক ভদ্রমহিনাকে ভোগ করার কৃত্ত্বি ক'জন কালো লোক দেখাতে পারে?

তারপর কালাহারিতে ডোরা ডারবির নতুন ক্যাম্পে গেল বারগাম। সেই থেকে অদ্ুত একটা মানসিক অস্থিরতা ণেয়ে বসেছে তাকে। নিজেকে তার বিব্বত মনে হয়, দিশেহারা বোধ-করে। ডোরা ডারবি তার হাতে বন্দী, অথচ মনে হয় ঘটেছে আসলে উল্টোটা, সেই যেন ডোরা ডারবির হাতে বন্দী। নতুন ক্যান্পে ওকে দেখে খুশি হয় ডোরা ডারবি, খুব খাতির-यত্ন করে। সে কি চায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার তোতলায় বারগাম, ঘেমে গোসল হয়ে যায়। অথচ প্রস্তাবটৗ ওনেই রাজি হয়ে গেল ডোরা ডারবি, একটুও ইতস্তত করেনি। ধ্রু একটা শর্ত দেয়่, তার কাজে যেন কোন রকম বিম্ম ঘটানা না হয়। তার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে মেয়েটা যেন তাকেই বন্দী করে ফেলেছে। তার কথাশুলো শ্পষ্ট মনে আছে বারগামের। আমাকে পুঁজি করে তুমি যদি লাভবান হতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই।

এই মুহৃর্তে মরুভৃমিতে রর্যেছে ডোরা ডারবি, পাঁচশো মাইল দুর্গম উত্তরে, এমন স্বাভাবিকভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছে যেন কিছুই

ঘটেনি।
‘এখনও তোমার কাজ শেষ হুলো না?’ জিজ্ঞেস করল বারগাম, ঝাঁকি খাবার পর থেকে মাথা নিচু করে কাজ করছে গামবুট়ি। 'তাড়াতাড়ি করো।'

দরজা খুলে ভেতরে উকি দিল ছেল্লেটা। 'পেট্রল…এদিকেই আসছে।'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে নেন দরজা । ব্যস্ত হাতে ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে গুঁজে রাখল গামবুটি, পর্দা সরিয়ে কুঁড়েঘরের আরেক অংণে চলে গেল বারগাম।

পুলিস निয়মিতই টহল দেয় এদিকটায়। প্রंতিবারের মত এবারও হয়তো তারা পাশ কাটিয়ে চরে যাবে। তণে ওরা যদি গোপন সৃত্রের খবর Ћপয়ে এসে থাকে, কুঁড়েঘরটাকে ঘিরে ফেলবে। সেক্ষেত্রে সুড়স্গপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে বারগামকে, যদিও শেষ রক্ষা সষ্ভব কিনা নির্ভর করে নিয়তির ওপর.।

সুড়ঙ্গের মুখে তয়ে গাড়ির আওয়াজ ত্ছে বারগাম, আর ডোরা ডারবির কথা ভাবছে। গামবুটির কথ্থাটা মিথ্যে নয়, সে এক্টা খনিই বটে। जার জীবনে সবচেয়ে মৃন্যবান খনি।

পুলিসের গাডড়ি কাছে চনেে এল। পর্দার ফাঁক দিয়ে বারগাম দেখল, মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে গামবুটি।

দরদর করে ঘামছে বারগাম । অপপক্ষা করছে ।

## পiঁচ

দলের আরও পাঁচ-সাতটা বেবুনের মত এটাও দু’বছর বয়েসী একটা

পুরুষ, তবে পার্থক্য হলো এটা বাকিকুলোর চচয়ে লম্বা-চওড়া আর শক্তিশানী। আচরণে আক্রমণাত্মক একটা ভাব আছে, কৌতৃহল খুব বেশি, রোমাঞ্বের গস্ধ বেলে নিজ্জেকে সামলাঢ়ে পারে না।

স্ত্রীলোকটিকে গত ধক হপ্তা ধরে লক্ষ করছে সে। লক্ষ করছে আর তার গন্ধ তঁকছছে। মেয়েটা প্রথম তাক্ক এই গম্ধ দিয়েই আকৃষ্ট করে। গন্ধটটা তার নাকে আশর্য ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি নেশা ধরানোর মত লাগে। প্রঁথমে সে ঝুঝতে পারেনি ঠিক কোথা থেকে আসছে গন্ধটা, খু অনুভব করতে পারে অদৃশ্য কুয়াশার মত স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে আছে। তাব্রপর: எক সকালে, ও যখন পানির কিনারায় বসে নিজ্কেকে পরিষ্কার কর্সছিন্ধ, ওর মাথার চুল আর নাভীর নিচে একই রঙের বলাম দেখষে বপয়ে, দুটটার মंধ্যে, একটা যোগাযোগ খুঁজে পায় সে। পুরুষ নেবুন এবার গন্ধটার উৎসও আন্দাজ করর নেয়।

তারপর থথকে, কৌতূহন্লর চরমে tপৗךছে; ঠিক কোন্ ইচ্ছে থথ্কে निজেও জানে না, ধীরর পীরে কাছে আসত্তর করে সে। কিন্তু যতবারই কাছাকাছি হতে চচয়েছে, তাকক ছুঁত্র চেয়েছে, গন্ধর উৎসটা চাটতে চেয়েছে, ততোবারই স্ত্রীঢোকটির দ্বারা আক্রান্ত হর়়ছে সে। ফলে আত্্কে অস্থির হয়ে পালিয়ে না এসে উপায় কি। একবার সরর অসতে দেরি করে ফেরে সে, আঁচড়ে়ে তার কান থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে। আরেকবার দলের সর্দার্র, নেহায়াপনা করার অপরাধে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে,। কিন্তু তারপর আতঙ্ক কমে এলেই, উত্তেজনা আর ইচ্ছেটা বাড়ঢনই, মেয়়েটার ওপর নজর দিয়েছে সে, অপ্পো্ষায় てথকেছে গন্ধের উৎসটা সম্পর্কে জানার সুযোগ আসবে এই আশায়।

সেদিন বিক্কেনে বুড়ো সর্দার বুক্কর মধ্যে মাথা जुঁজ্েে ঝিমুচ্ছিল। তাকে ঘিরে নোটা পালটা চর্ছে, তকন্না ঘারসর শিকড় খাচ্ছে। এক জোড়া বেবুন বসে আছে উঁচু পাথরের মাথায়, নজর রাখছে শত্রুরা কেউ এদিকে আসে কিনা। এই সুযোগে পুরুষটা সতর্ক চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে। বাকি সবার চেয়ে খানিকটা দূরে রंয়েছে সে, ধুঢলার শারো ছায়া-১

ওপর বসে গা থথকে উকুন না কি যেন বাছছে। গন্ধটা আজও আবার ভেসে এল তার নাকে—《াঁঝাব্না আর মিষ্টি। দিশেহারা বোষ করন সে, একটা নেশা জাগছে। খস খস করে থপট চুলকাল সে, চাপা মরেরে আওয়াজ ছাড়ন একটা। মুখ তুলে তার দিকে তাকান মেয়েটা। তাকিয়েই থাকন।

পুরুষটা মনস্থির করে ফেলল। সামনের দিকে ছুটে গেল সে, তারপর অকটা অর্ধবৃত্ত রচনা করন, সবশেষে পপ্চিম অর্থাৎ পিছন থেকে এগোল মেয়েটার দিকে।

সেই মুহৃর্ত্ত নড়ে উঠন চিতাবাঘও।
গত দু’ঘ্টা ধরে, সব ক’টা বেবুনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, কয়েকটা পাথরের আড়ালে নিকষ কালো একটা ছায়ার মত স্থির হয়ে অপেকা করছিল্ল সে। এই মুহূর্তে; স্ষিপ্র.এক নড়াতেই মাটি থেকে সিধে হয়ে ছুটে এল, তার তীब গতির উৎস যেন একটা প্রচণ বিস্ফোরণ। চিতাবাঘের আওয়াজ় ওনতেই পায়নি বেবুনটা, তবে দ্রুতগতি পা বাতাসে একটা কাঁপন সৃষ্টি করল, কানে সেটা অনুভব করে বিদ্যুৎবেগে ঘুরল সে, ঘাড়ের ওপর লোমওুো খাড়া হয়ে গেছে। পালটার কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করল সে, সময় পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে আতক্কে চেচচামেচি ফুু করে দিলন।

চিতাবাঘ কোণাকুণি একটা পথ ধরে জুটে আসছে, নিঃসঙ্গ বেবুন আর পালটার মাপখানে পপৗৗুুে চায়। পালের সব ক’টা বেবুন ভয়ে ও অক্ষম রাগে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে রোমান্সপ্রিয় তরুণ বেবুনটাও। থামল চিতাবাঘ, নিচু হয়ে পেট ঠেকাল মাটিতে, তারপর অত্তন্ত ধীর ও সতর্ক ভঙ্গিতে সামনে অগোল। তার কালো মুত্যাশ ভাবলেশহীন, তবে হলুদ চোখ দুটো নিষ্পলক আর সরু হয়ে উঠল। তার সামনে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো বেবুনটা, পা দুটো মাটি খুঁড়ছ, আতক্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, তবে এখনও চিৎকার করছে। ত়িন ফুট দৃরে স্থির হন্ো চিতাবাঘ। বেবুনটাকে এক মুহূর্ত দেখল সে।

তারপর একটা থাবা বাড়ির্যে বেবুুেের মাথায় আঘাত করল অনায়াসে, প্রায় অনসভঙ্भিতে, যেন একটা বিড়াল মাছি ধরার চেষ্টা করল্।

কালো থাবার দিকে হাত ঝাপটা মারল বেবুন, কিন্তু থাবাটা তখন নেইই ওখানে। ইতিমধ্যে লাফ দিত্যেছে চিতাবাঘ, মাটি ছেড়ে শূন্যে উটে পড়েছে, পরমুহূর্তে বেবুনের ঘাড়ের ওপরূ ভারি পাথরের মত নামল। চোয়াল দিয়ে তরুণ বেবুনের খুলিতে চাপ দিল সে, ভেঙে ওড়িয়ে দিল সেটা, মেরে ফেনন তাকে।

থৈঁকিয়ে উঠল চিতাবাঘ, শিকার ৩রু করার পর এটাই তার প্রথম শব্দ, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। পালটা এরইমধ্যে পালাতে তুু করেছে, ঝোপের আড়ানে হারিয়ে যাওয়ায় তাদের চিৎকার ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে এলাকাটা দেখে নিল সে, কোন প্রতিদ্বন্মী চোখে পড়ন না। সবশেষে ভাঙা খুলির রক্ত চাটল, খেতে বসল শান্ত হয়ে।

আধ মাইল দষ্ষিণে কান খাড়া করে ঔনছে ডোরা ডারবি। বেবুনদের অকস্মাৎ চিৎকার, পাল থথকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বেবুনটার আর্ত্নাদ্, তারপর হঠাৎ জমাট বাঁधা নিস্তক্ধতーএ-সব থেকে যা বোঝার বুু্স নিয়েছে সে। এখন তার অপেক্ষা করার পালা।

বিশ মিনিট যেহত দিল সে। তারপর বিকেলের শেষ আলোয় ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে অগোন।

চিতাবাঘটা চলে গেছে, তবে আওয়াজ ওনে ষেখানে শিকারের অবশিষ্টাশ পাওয়া যাবে বনে ধারণা করেছিন ঠিক সেখানেই পেল। শিকারটা অত় ছোট যে গাছে ঝোলাবার গরজ করেনি চিতাবাঘ, যতটুকু পেরেছে থেয়ে ফেরে রেথে গেছে মাটিতে। সেটার দিকে রেঁটে আসছে সে, দেখল একটা শিয়াল নাড়ীভুঁড়ি ধরে টানাটানি করছে। তার দিকে তাকিয়ে থৈ้ঁকিয়ে উঠন একবার, তারপর ঘুর্রে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল। এগিত্যে অসে হাঁটু মুড়ে বসন ডোরা ডারবি, প্রায় মাংসবিহীন প্রাণীটিকে কয়েক সেকেง দেখল, তারপর পকেটে হাত ভরন নোট-বুক কালো ছায়া-১

বের করার জন্যে।
দুই কি তিন বছরের একটা পুরুষ—হাড়ের আকার-আকৃতি. আর পশমের রূ দেথে আন্দাজ করা যায় বয়েসটা, ঢেঁড়া তলপপটের নিচেটা দেখে বোঝা যায় লিস্দ। ওজন ছিলি ত্রিশ থেকে চন্নিশ পাউఅ, প্রায় এক তৃতীয়াং て্থয়ে ফেনা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে ঠিক পাচটা দশ মিনিটে—অসহায় বেবুনের শেষ চিৎকারটা eনে ঘড়ি দেথেছিল সে। খুনন হয়েছে সষ্ঠবত় পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়। এলাকা: থোলা প্রান্তর, এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে কিছু ঝোপ আর পাথরের ত্রূপ। আবহাওয়া: শান্ত ও পরিষ্ষার, হানকা দখ্ৈিনা বাতাস অছে।

দ্রুত, তবে সাবধানে নিখল সে; নিয়মমাফিক প্রতিটি খুঁটিনাটি। একটি মাত্র শিকারের বর্ণনা থেকে কোন তাৎপর্যই ধরা পড়বে না । তরে অন্যান্য শিকারের রেকর্ড করা বর্ণনার সঢঙ্গ মেনালে একটা পাটার্ন ঠिকই. বেরিয়ে আসবে। তখन জানা यাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুপ্প্রাপ্া প্রাণীটি কেন কি আচরণ করছে।

দিনের আনো নিভে যাচ্ছে, আíकাশে তারা ফফুটতে করু কর। অপেক্ষারত শিয়ালগুলোর চোখ বোপের ভেতর জানজ্জন করজ্ছ। এ-সব
 তার সমগ্র মন জুড়ে রয়েছে কালো গকটা ছায়া।

শহরকে পিছনে ফেলে সবুজ এই বনভূমিতে চুকনেই মনটা আনন্দে ভরেে ওঠঠ রানার। মহান কিছু একটা অর্জন করার কৃতিত্তে অনুভ্ব করে। এই আনন্দ অমৃল্য, নিজ্জের জীবন বাজি রেথে গোটা একটা পরিবারকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে'বাঁচাতে পারার ফসল।

তোবড়ানো পুরান্না মরিসটা ‘ ‘কপাশে থামিয়ে নেমে পড়ন রানা, ম।কি প্থটুকু হেঁটে лাবে i নতুন কেউ অলে বুঝতেই পারবে না ঘন এই অরণ্ডের ভিতর আনন্দ্মমুর সুথী একটা পরিবার আজ প্রায় অক্কশো বছর ধরে বসব!স করে আসছে। বিশাল তাদের এই সম্পত্তি কারও দয়ার দান

নয়, দুই প্রজন্মের কঠিন পরিশ্রমের পুরহ্কার।
জঙ্গলের কিনারায় চলে এন রানা, এখান থথকে ৩রু চয়েছে থেতখামার। বহু যুগ আগে যেসব ভারতীয় বতসোয়ানা বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশে ভাগ্য ফেরাতে এসেছিল তারা প্রায় সবাই ব্যবসার দিকে बুঁকে পড়ে, নজর রাখে খু টাকা কামানোর দিকে। স্থানীয় কালোদের সঙ্গে আज্মীয়তার সম্পর্ক হয়নি তাদের, বরং শাসক শ্বেতাঙ্গদের সহযোগিতা করেছে। ব্যতিক্রম আদভানি পরিবার। কৃহ্প আদভানির বর়়েস এখেন প্রায় সত্তর, তাঁর বাবা গোপাল আদভানি পনেরো বছর বয়েসে বতসোয়ানায় আসেন। তিনি ব্যবসার দিকে না গিয়ে চাষাবাদের দিকে মন দেন, শম দেন তুরু-ছাগলের বংশবৃদ্ধির কাজে। তখন শত শত মাইল জমি অनাবাদী পড়ে ছিল, ঢোকসংখ্যা ছিল নগণ্য। ভুট্টার চাব করে ধীরে ধীরে সচ্ছল্ল হয়ে উঠল পরিবার্রটি। গোপাল আদভানি তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলের বিয়ে দিলেন স্থানীয় কাল্ाা মেয়ের সঙ্গে, তাদের ঘরে আফিকান ছেলেমেয়ে জন্ম নিন, পরিবারটি আফ্রিকার মাটির সঙ্গে মিশে গেল এক হয়ে। खুু তাঁর ছোট ছেনে, কৃख্ম আদভানি, স্বদেশী অর্থাৎ ভারতীয় এক মের্যেকে বপ্রেম করে বিয়ে করন্লে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে। তাঁর দুই ভাই, কুমার আদভানি আর বিশ্বজিৎ আদভানির কোন মেয়ে নেই, দू'জনেরই তিনটে করে ছেনে। সবাই তারা নলেখাপড়া শিৰখছে, তবে ব্যবসা বা চাকরি ,করে না, খথত-খামার নিয়েই আছে, বিয়েও করেছে স্থানীয় কালো মেয়েকে। কৃষ্ণ আদভানির কোন ছেলে নেই, ৩ধু রকটা মেয়ে—ইভা পুনম। আ়াজ থথকে নয় কি দশ বছর আগে রানা যখন বতসোয়ানায় প্রথমবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এন, ইভা পুনম তখন বারো কি ত্রেরো বছরের কিশোরী। ছবির মত সুন্দর, দেখে মনে হত বোবা-নিষ্পলক চোবে শুধু তাকিয়ে থাকত। সেই ইভা পুনম বড় হয়েছে, আগের চৌ়ে আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে। লণ্তনের একটা স্কুলে বেশ ক’বছর লেখাপড়া করেছে পুনম, আধুনিক জীরনयাত্রার সঙ্গে সেখানেই তার পরিচয়। তার পোশাক বা আচরণে লাজুক মেয়েলি ভাব 8-কান্ো ছায়া-১

খুঁজে পাওয়া মুশকিন, দেখে মনে হবে রকাহারা গড়নের ছটফটে তরুণ। নিজেদের খেতের ওপর প্লেন থেকে ওষুধ ছিটাবে, টাক চালিয়ে রাজধানী থথেকে কয়েক চো মাইল দৃরের কোন আড়তে পপৗৗছছ দেবে ভুট্টা বা গম, রাইফেন হাতে একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে ভাল কোন শিকার পাবার আশায়। একটা মেয়েও যে একইসদ্দে এত্ञুনো দিকে দহ্ষ হতে পারে, পুনমকে না দেখলে বিশ্বাস করত না রানা।

यদিও পুনম সম্পর্কে এ-সব তথ্য লোকমুঢে খনেছে রানা, অন্থ বেটুকু দেখ্থেছে তা-ও আড়াল বা দৃর থেকে। ওর কাছে মেয়েটা সেই নয়-দশ বছর আগে দেখা কিশোরীই রয়ে গেছে, আজও বড় হয়নি। সেজন্যে দায়ী অবশ্য পুনমই। গত পাঁচ-সাত বছরে বহুবার দেখা হর্যেছে ওদের, আর দেখা হলেই কে্মন যেন আড়ৃ্ট হয়ে গেছে পুনম, নম, লাজুক, মেয়েলি ভাব অসে গেছে চেহারা ও আচরণে, দেথে মনে হয়েছে কথ্থা বলতে পারে না, বোবা। রানা ধরে নিয়েছে, পুনমের এ এক ধরনের হীনথ্মন্যত়া, কিংবা এর জন্যে দায়ী হয়তো কৃতজ্ঞতা বোধ। তাদের পরিবারকে সমৃলে উৎ্যাত করা হচ্ছিন,৩কদল শ্বেতান্গ হায়েনা দখল করে নিচ্ছিল তাদের সমস্তু সম্পত্তি, সেই বিপদের সময় রানা সাহায় কব্রতে এগিয়ে না এলে আজ তাদের কোন অস্তিত্ই থাকত না一কথাটা সম্ভবত পুনম ভুলতে পারে না। রানার সামনে পড়নেই লজ্জাবতী লতার মত তুটিয়ে যায় সে, কি যেন বলতে গিত়েও পারে না, শ্ু তাকিত্যে থাকে নিষ্পনক।

থেত-খামারে আধুনিক প্রयুক্তি কাজে লাগিত্যে আদভানি পরিবার বতসোয়ানার অর্থনীতিতে বেশ ভাল অবদান রাখছে। কাজের ঢোকজন স্রবাই কালো ও আফ্রিকান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রানাকে চিনতে থপরে খেত থেকেই হাত নাড়ল $L$ হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা, আধ মাইলটাক হেঁটে আবার ঢুকল বনভৃমির দ্রিতীয় অংশে। আদভানিদের দোতলা বাড়িটা এর ভেতরই। ডান পাশে এয়ারট্ট্রিপ, বাম পাশে গ্যারেজ, তারপর সরু একটা কৃত্রিম লেক, লেকের দক্ষিণ প্রান্তে ©O

বাড়িটা। গাছ পালার আড়াল থেকে বেরিয়ে রসে বাড়ির সামনে একটা ঘোড়া দেখন রানা，পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুনম，দৃর থথকে দেখ্থ মনে হলো ঘোড়ার পিঠঠ জিন পরাচ্ছে।

কোন আওয়াজ পায়নি，কারণ এখনও অনেকটা দৃরে রয়েছে রানা， তবু কিছু অকটা অনুভব করে ঘাড় ফিরিয়ে সরাাসরি ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। চোখাচোখি হতেই স্থির হয়ে বেল সে，যেন একটা পাথুর্র মৃর্তি। হানকা রזের জ্জিনস পরে রয়েছে，পায়ে বুট，সাদা শার্টা জিনসের ভেতর গোঁজা।

কাছে এসে রানা বনল，＇তোমরা সবাই কেমন আছো，পুনম？＇
আড়ষ্ট হেসে মাথা াঁাঁান মেয়েটা।＇ভাল। আপনি ভান？এদিকে তো আজকাল আসেনই না।＇

পুনমের গনায় সামান্য অভিমানের সুর，লঞ্ষ করে হেসে উঠল রানা। ＇এৰদম সময় পাই না，বুঝনে। কোथাও যাচ্ছ নাকি？’

ইতস্তত একটা ভাব রসে গেন পুনমের চেহারায়，মাথা নেড়ে বিলল， ＇না，এখন আর যাব না।＇
‘তোমার বাবা বাড়িতে？’ জিজ্ঞেস করন রানা।
＇জী，＇বলन পুনম，তারপর মাথাটা নিমু করে পায়ের ওপর চোখ রেথে জানতে চাইল，＇আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন？’
‘⿰㇇⿰亅⿱丿丶刀⿱亠𧘇刂灬，তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।’
‘বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের সজ্গে কথা বনছে। আপনি ভেতরে বসুন，চা দিতে বলি？’ মুখ তুলে আবার লাজুক হাসি হাসল পুনম।＇ভুলে আমারও চা খাওয়া হয়নি।
‘ইনকাম ট্যাব্সের ব্যাপীর？তাহলে তো সহজে মিটবে না। আমি বরং পরে আসি．．．।＇
＇না！＇প্রায় आাঁতকে উঠন পুনম। আপনি এসে ফিরে গেছেন শুনলে বাড়িতে আওু লাগিয়ে দেবে বাবা। আসুন，ভেতরে অসে বসুন， বাবাকে আমি খবর পাঠাচ্ছি।＇

রানা অসেছে ওনে কৃষ্ণ আদভানি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের বিদায় করে দিলেন। পুনম পথ দেখিয়ে দোতনায় পৌছে দিয়ে দেল ওকে.।

দোতলার ড্রইংরূূম ঢুকতেই দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ আদভানি, আলিঙ্গ্গন করূেন রানাকে, তারপর ওর হাত ধরে সোফায় নিচ্যে গিত্যে বসালেন। 'কেমন আছ, ডিয়ার সান? ऊনলাম...' চেহারায় উদ্বেগ, মাঝপথে থেমে রানার দিক্কে তাক্যিয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর ছেনে নেই, বোধহয় সেজন্যেই রানাকে ‘ডিয়ার সান’ বলে অতৃপ্তি বা অভাবটা পৃরণ করার চেষ্টা কর্রন ভদ্রলোক।
'জী, ঠিকই ঈনেছেন,' বলল রানা। 'সেজনাই আপনার কাছে আসা।
‘ইয়েস?’ রানার দিকে ঝুঁকলেন বৃদ্ধ। একটা ব্যাকুলতা বোধ করছেন তিনি, ভাবছেন এতদিদে বোধহয় ঋণের খানিকটা অন্তত পরিশোধ করার সুযোগ তাঁকে দেবেন ঈশ্বর। সে আজ প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা, এই বাঙালী তরুণের কাছে ঘটনাচক্রে তিনি চিরঋণী হয়ে পড়েন। সেই থথেক প্রতিটি দিন সুযোগের সন্ধানে থথকেছেন, কিন্তু বৃথাই, ঋণ শোধ করার কোন সুযোগই ঈশ্বর তাঁকে দেননি। কতবার রানার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি, কত কিছু সেধেছেন-খামার ব্যবসার আংশিক মালিকানা, নগদ টাকা, দান হিসেবে বনভূমির অংশবিশেষ, র্রতানি ব্যবসার শেয়ার—কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ভাল করে ওনতে পর্যন্ত রাজি হয়নি রানা।

মনে পড়লে আজও শিউরে, উঠতে হয়, কী সাংঘাতিক একটা বিপদেই না পড়েছিন আদভানি পরিবার। প্রথমে রটিয়ে দেয়া হয় তাদের এই বিশাল সম্পত্তি সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়াজনে দখল করে নেবে। ひেঁদ্জ निয়ে জানা গেল, সত্যিই তাই—প্রশাসন্নে কিছু কর্মকর্তা তাঁদের সম্পক্তি সরকাররর দখন্ন আনার জন্যে কাগজ-পত্র তৈরি করছেন। তারপরই কয়েকজন.ব্রিটিশ, তারা বতসোয়ানারও নাগরিক, অদ্যুত একটা প্রস্তাব নিয়ে এন। সরকার দখল করে নিলে ক্ষতিপুরণ হিসেবে ৫२

তারা নামমাত্র টাকা পাবে, তা-ও বহু যুগ পর। তারা প্রস্তাব দিন, ক্ষতিপৃরণ হিসেব যা পাওয়া যাবে বঢ়ল আশা করা যায় তার তিন্নুণ টাকা নিয়ে গোট সম্পত্তি তাদের কাছে বেচে দেয়া হোক। তিন ভাই আলোচনা করলেন, সিদ্ধান্ত নিরেন সরকার দখন করে নিলে নিক, সম্পত্তি তাঁরা কারও কাছে বেচবেন না। এর কিছুদিন পরই পরিবারটির ওপর অত্যাচার তরু হর্নে । রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হর্নো গোলাবাড়িতে, ভুট্টা আর গমবাহী ট্রাক মাঝপথ てথকে ছিনতাই করা হর্লা, বিষ খাইঢ়ে মেরে ফেলা হর্লা কয়েক ডজন গরু-ছাগল। ইতিমষ্যে আদভানি পরিবার সরকারের ওপর মহল থথকে জানতে পেরেছেন, রাজধানীর চৌহুদ্দির মধ্যে না পড়রে কারও কোন সম্পত্তি দখল করার কোন ইচ্ছে সরকারের নেই। কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কুতকারীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সাহায্য চেয়ে বিফল হলেন তাঁরা, বলা रনো হাতেনাতে ধরা না পড়নে বা নিরেট কোন প্রমাণ দেখাতে না পারলল শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করার নেই। বোঝা গেল, পুলিসকে টাকা দিয়ে হাত করে ফেলেছে শর্রুরা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপদগুলো ঢরামহর্ষক। গোটা পরিবার আতঙ্কিত ऊँদুরের মত কোণঠাসা হর়় পড়ঁন। কৃষ্ণ আদভানির দুই যুবক ভাইপপাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল তারা। টেলিফোনে জানানো হंলো, তাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে দু’জনকেই মেরে ফেলা হবে। তারা যে মিথ্যে হুমকি দেয়নি সেটা বোঝা গেল তিন দিন পর, দু’জনের মধ্যে একজনের ক্ষতবিক্ষত লাশ রাজধানীর প্রধান সড়কে পড়়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে একটা চিঠি ছিন, তাতে বলা হয় আরও তিন দিন পর দ্বিতীয় ছেলেটিকে খুন করা হবে, তারপর কিডন্যাপ করা হবে কৃষ্ণ আদভানির একমাত্র কন্যা পুনমকে।

তিন ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে তাদের আর কোন উপায় নেই। পরদিন স্থানীয় দৈনিকে তিন ভাইয়ের নামে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলো-‘বাঘা নামে একটা বুলডগ হারিয়ে কালো ছায়া-১

গেছ্ছ，তার গায়ের রঙ．．．’＇কিডন্যাপাররা আগেই জানিয়ে রেথেছিল， এ－ষরনের একটা বিষ্ঞাপন ছাপা হলে তারা বুঝতে পারবে তাদের প্রস্তাব নেনে নেয়া হয়েছে। সেদিনই যোগাযোগ করবে তারা পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার জন্যে।

সারাটা দিন বপরিয়ে গেন，কিডন্যাপাররা যোগাযোগ কর়ল না। কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না আদভানি পরিবার। একটা ছেলেকে ইতিমধোই হারিয়েছে তারা，＇্বিতীয় ছেনেটির জন্যে উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠল সবাই। পরদিনও কিডন্যাপারদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সাড়া দেবে কি，নিজেরাই প্রাণ ভয়ে ছুটোছুটি তরু করে দিয়েছে তারা। बিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক，সংখ্যায় পাচজন। তাদের মধ্যে দু’জন ছিন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী．। অপর তিনজন অদেরকে ভাড়া করেছে এক লাখ মার্কিন ডলারে। দুই টেটরোরিস্ট এই প্রথম নয়，এভাবে আফ্রিকার অন্যান্য রাৰ্ট্রে আরও অনেক ভারতীয়－আফ্রিকান পরিবারকে ভয় দেখিয়ে উৎখাত করেছে। স্কটন্যাণ্ডে ইয়ার্ডে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ জমা হয়ে আছে，কিন্তু বহু চেট্টা করেও ব্রিটিশ পুলিস তাদেরকে ধরঢত পারেনি। অবশেচে তারা সাহাय্য চেয়েছে রানা অজেন্সির।

রানা এজ্সে বিসিআই－এরই একটা কাভার। শ্কটল্যাত ইয়ার্ডের অনুরোষ পাবার পর লণুন থথকে তদন্ত ঔরু করল রানা，সৃত্র ধরে চনে এল বতসোয়ানায়，লগুন থেকে ．প্রকাশিত একটা দৈনিকের স্টাফ রিণোর্টারেরের কাভার নিয়ে।

বতসোয়ানায় এসেই স্থানীয় সাংবাদিক্দরর কাছ থথকে আদভানি পরিবারের বিপদ সম্পর্কে জানতে পারন ও，এক হণা পর কিডন্যাপারদের হাতে খুন হওয়া ছেনেটার নাশও রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। রানার ধারণা হলো，নিক আর ফ্রেড－ই বোধহয় দায়ী，যাদের ひびাজে বতসোয়ানায় অসেছে ও।

দুই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নিক আর ট্যেড কোন় পদ্ধতিতে কাজ

করে, কি তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব তথ্থই জানা ছিন রানার। সরাসরি তাদের পিছনে না দৌড়ে, পুলিস হেড্কোয়ার্টারে চনে এন ও, সন্গে ওর দুই শ্বেতাজ্গ বন্ধু-দু'জনেই শ্কটল্যাত ইয়ার্ডের অজ্জেট। বতসোয়ানা পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনার একজন শ্শেতাঙ। তার সঙ্গে দেখা করুল ওরা। বন্ধুদের পরিচয় দিন রানা আগ্রহী বিনিয়োগকারী হিসেবে, পুলিসের সঙ্গে ক্থা বলতে চায় নিরাপত্তার নিশ্ঠয়তা সম্পর্কে। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একটা প্রস্তাবও দিল রানা। ভারতীয়-আফ্রিকান কাংকারিয়া পরিবার রাজধধানীর অন্যতম ধনী পরিবার, বেশিরভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তারাই পরিচালনা করে। তাদের সমুদয় ব্যবসা ও ওুডউইল কিনে নিতে চায় রানার মক্কেলরা। কি দরে কেনা যাবে সেটা ওর মক্কেল আর কাংকারিয়া পরিবারের মাথাব্যথা, ওরা শুধু জানতে চায় এ-ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকম পুলিসী সহায়তা পাবার জন্যে কি রকম খরচ পড়বে।

এর আগে নিক আর ফ্রেডের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার ঘুষ ঢেঢ়েছেন শ্বেতাহ্গ ডেপুটি কমিশননার। রানার কাছ থথকে তিনি তিন লাখ ডলার দাবি করলেন, কারণ আদভানিদের চেট়ে অনেক চেশি সম্পত্তির মালিক কাংকারিয়া পরিবার। দরে বনন না, ফলে বিকেল পর্যন্ত সম়় চেয়ে নিয়ে থানা হেডকোয়ার্টার থথকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ জানল না, পুলিসের ডেপুটি কম্মিশনাররর সস্গে ওদের আলোচনার প্রতিটি শদ্দ পকেটে নুকিক়ে রাখা মিনি টেপ-ঢরকর্ডারে রেকর্ড হয়ে গেছে।

ওদের জন্যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্মা কররেন পুলিস কর্মকর্তা, কিন্তু ওরা কেউ এন না। রাত আটটার সময় হতাশ হয়ে থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে অলেন তিনি, জীপ নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। নির্জন পথে তাঁর জীপের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান একটা মাইক্রোবাস, নিচে নেমে তাঁর দিকে পিস্তন তাক করল তিনজন মুখোশ পরা ঢোক।

পুলিস কর্মকর্তাকে হাইজ্যাক করে একটা খালি বাড়িতে নিয়ে আসা কান্ো ছায়া-১

হন্নে । সোজা আঙ্ৰুGে ঘি উঠল না, নির্যাতনের প্রথম পর্যায়ে কেটে নেয়া হন্ো তাঁর একটা কান। দ্বিতীয় পর্যায়ে অপর কানটা কাটার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় মুখ খুলতে রাজি হলেন তিনি। নিক আর ফ্রেড সম্পর্কে সমস্ত তত্য পাওয়া গেল্ তাঁর কাছ থেকে। কোথায় তারা আস্তানা গেড়েছে, তাদের মক্কেল তিনজনের পরিচয় ও ঠিকানা, আদভানি পরিবারের অপর ছেনেটিকে কোথায় রাখা হয়েছে, নিক আর ঢ্রেডের কাছ থথকে কত টাকা ঘুষ থখয়েছেন তিনি, তাদের কুকীর্তিতে স্থানীয় কারা সহায়তা যুগিয়েছে, ইত্যাদি আরও অন্লক তথ্য। সবশেষে তাঁকে দিয়ে একটা স্বীকারোক্তিমৃনক জবানবন্দী লিখিয়ে সই করানো হরো। সমস্ত কথাবার্তাও টেপ করে নিল রানা।

রাত দশটার দিকে বতসোয়ানার চীফ পুলিস কমিশনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোবে সাক্ষাৎ দান করলেন রানাকে। ওর মুঢখ সমস্ত ঘটনা জানার পর তখুনি ডডপুটি পুলিস কমিশনারকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি কররেলে তিনি। আদভ়ানি পরিবারের ছেলেটিকে উদ্ধার এবং নিক আর ফ্রেডকে ধরার জন্যে পুলিসের ছোট একটা দল সহ রানার সঙ্গে তিনি নিক্জও রওনা হলেন। পরদিন সকানে আদভানি পরিবারের বিজ্ঞাপন ছাপা হরলো পত্রিকায়। তার আগে, ভোর রাতে, কিডন্যাপারদের আস্তানায় হানা দিয়েছে. পুলিস। কিন্তু কিডন্যাপার বা তাদের জিম্মি কাউকে সেখানে পাওয়া যায়ননি ।

পরবর্তী ঘটনাকে সাহসিকত়া ও বীরত্ত্রে এক উজ্জ্ল দৃষ্টান্ত বলতে হবে। কৃতিত্টটা একা রানার পাওনা। পুলিস আসছে, এ-খবর আগেই পেয়ে যায় কিডন্যাপাররা, সম্ভবত থানা হেডকোয়ার্টার থেকে কেউ তাদেরকে ঢফান করেছিল। জিম্মিকে একটা মিনিবাসে তুলে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালায় তারা, পুলিস এসে পৌঁছুনোর মিনিট পনেরো আগে।

কিড়ন্যাপাররা পালিয়েছে দেখে রানা আন্দাজ করে, সীমান্তের দিকে যাবে ওরা। এ-ধরনের অপরাধীরা নিরাপদ বোধ করে দক্ষিণ ৫৬

আফ্রিকায়। সময় নষ্ট না করে একাই পুলিসের একটা জীপ নিয়ে ধাওয়া করল ও। ওর সজ্গে কেউ যেতে চাইন না, কারণ সবারই ধারণা কিডন্যাপাররা শহরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ঘাকবে।

বারো ঘন্টা পর সীমান্তের পথ্থই তাদেরকে দেখতে পায় রানা।
একা পাঁচজ নলাকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিভাবে জিতল রানা, কিভাবে উদ্ধার করন জিম্মিকে, সে-সব ঘটনার বর্ণনা কৃষ্ণ আদভানি আজ পর্যন্ত জানতে, পারেননি। তিনি ত্রু জানেন, বিজ্ঞাপন ছাপা হবার আট চন্লিশ ঘটা পর তাঁর ভাইপপাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনে ও। পরদিন খবরের কাগজ দেথে জানতে পারেন, নিক আর ফ্রেড নামে দু'জন আন্তর্জাতিক সন্তাসী নিজেদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে, আহত হয়েছে তাদের তিনজন সঙ্গী।
‘ইত্যেস, মাই সান?’ রানা ইতস্তুত করছে দেথে আবার জিজ্ঞেস করলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'বলো, কি চাই তোমার?’
‘আমার এক বন্ধু আছে, মি. আদভানি। অত্তন্ত প্রভাবশানী বন্ধু। আমি যে বিপদে পড়েছি, ইচ্ছে করলে তা থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করতে পারেন।’
‘ভেরি ওড. । বনলো, তোমার বন্ধুর কি দরকার...'।'
তিনি কিছু অত্ত্র চাইছেন, মি. আদভানি। এক জ়োড়া অটোমেটিক রিপিটার-শ্মাইযার অথবা স্টার্লিং। আর একটা অটোমেটিক রাইফেন।'

एঠঠৎ గেসে উঠ্রুন কৃষ্ণ আদভানি। 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্যা করছ, মাই সান।
‘জী-না,’ বলन রানা। ‘ঠাট্টা করছি না। এগুলো তার দরকার, এবং আজ রাতেই।
‘আর যদি ঠাট্টা না-ও করো, এ-সব আমি কোথায় পাব বলে ভাবছ?’
‘কোথায় পাবেন সে আপনি জানেন। আমি এখ জানি, এ-সব আপনার কাছে যদি না-ও থাকে, যোগাড় করে দিতে পারবেন।' কানো ছায়া-১
‘হুম,' গঙ্ভীর আওয়াজ করলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'আর কিছু না, ชষ্ু এওৰনা?'
'না। একটা টাকও দররকার।
‘অস্ত্র দরকার, একটা ট্রাক দরকার। আর কিছু?’
‘আপনাদের দू’জন ফার্ম ম্যানেজার আছে, নিকেল আর ডেকান-ওদেরকেও দরকার আমার।

ট্রাক আর স্টাফদের দায়িত্ব পুনমের, কাজেই এ-সব বাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে,' কৃষ্ণ আদভানি বলনেন।

রানা জানতে চাইন, ‘আর অস্তুতেনা?’
কৃষ্ণ আদভানি পান্টা প্রশ্ন করনেন, ‘ওতুনো তুমি কোথায় ডেলিভারি চাও?

সেটা আপনাকে একটু পঢর জানাব, পুনমের সঙ্গে কথা বলার পর ’
'তাহলে তো এখুলি তোমাকে নিচে নামতে হবে, ঘোড়া নিয়ে কোথায় যেন যাবে বনছিন ও।'

নিচে নেমে এসে ড্রইংরূমেই তাকে বপল রানা, যেন ওর অপপক্ষাতেই বসে আছে। কোন রকম ভৃমিকা না করেই বলল, ‘আমার র্রকটা ট্রাক আর নিকেন ও ডেকানকে ধার হিসেবে কয়েক দিনের জন্যে দরকার, পুনম। তোমার বাবা বলঢেন, এ-সব ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কथা বল্তে হবে। নিকেন আর ডেকানকে আগে থেকেই চেনে রানা, দু’জনেই অত্তন্ত বিশ্বস্ত, এক সময় পুলিসে ছিল। ডেকান খুব দক্ষ ট্ট্যাকার।

হেসে ফেনল পুনম, বলन, ‘বাবা আপনার সজ্গে ঠাট়া করেছেন। দরকার, निয়ে যান।
‘কেন দরকার, জানতে চাও না?’
‘আমি শনেনি, কি একটা অসুবিধেরে মধ্যে পড়েছেন আপনি,’ শান্ত, য়ান গলায় বলল পুনম। ‘‘তেন্ি ঢোকমুরে, আপনার মুখে নয়। আপনি ৫b

তো আররক জগতে বাস করেন, আমাদের কথা মনে পড়ে না। এ-সব কেন দরকার; তা-৩ লোকমুখে ঠিকই জানতে পারব।'

হেসে উঠল রানা। ‘ুুঝেছি, আমার ওপর অভিম়ান করেছ। শোনো, ট্রাকটা ফোর-হুইল ড্রাইভ হওয়া চাই, টয়োটা হলে ভাল হয়। আর নিকেল ও ডেকানকে বলে দিতে হবে, আমার সঙ্গে কাজ্জ করার সময় ওদের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকবে না, আমার কথা মত চলতে হবে।'
‘ফোর-হইইল ড্রাইভ?’ অবাক হয়ে তাকাল পুনম। ‘তারমানে আপনি বাইরে যাবেন?’ বতসোয়ানায় ‘বাইরর’ মানে মরুভূমিতে।
'হ্যা।'
'কতদিনের জন্যে?'
‘এই ধররা দু’হপ্তা।'
‘গোটা ব্যাপারটা বোধ়হয় গোপন রাখতে হবে আমাদের, তাই না?’
‘ঠিক ধরেছ।'
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পুনম বিড়বিড় করে বলল, 'আপনার জন্যে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই তো করার নেই আমাদের। যেখানেই যান, যা-ই করুন, সাবধানে থাকবেন ...।'

পুনমের মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে ছছাট বোনের মত আদর করল রানা। 'আরে পাগলী, আমার কিছ্জ হবে না...।'

একবার তো মনে হলো চিতাবাঘটাকে সে হারিয়েই ফেজেছে।
এক রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা করায় ঘুম ভেঙে গেল তার, হামাগুড়ি দিয়ে বের্রিয়ে এল ক্যাম্প থেকে। প্রবর্তী আধঘণ্টা এমন অসুস্থবোধ করল, মনে হন্লো মারা যাচ্ছে। কোন রকমে ফিরে এল ক্যাম্পে, বিছানায় পড়ে ছটফট করছে। কারণটা বোধহয় বদহজম, আন্দাজ করল ঢোরা ডারবি। ছোকরাগুরো আজ সকানে একটা হরিণ মেররছিন, ঠিকমত রান্না করতে পারেনি-খখতে বসেই মনে হয়েছিল একটু যেন কাঁচা রয়ে গেছে।
কালো ছায়া-১

তিন দিন অসুস্থ থাকল সে, তাঁবুর জেতর অসহায় রন্দিনী, শরীরে সামান্যত্ম শক্তিও নেই। চতুর্থ রাতে সুস্থ বোধ করল, পরদিিন সকানে বিছানা ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল নিজ্জেকে। অসষ্ভব দুর্גন বোধ করছে, হাঁটতে গেনে পা কাঁপে, মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এক পা এক পা করে এগোল সে, সোজা চলে এল শেষবার যেখানে চিতাবাঘটাকে দেৃ্খেিল।

অসুস্থ অবস্থায় এই ক’দিন প্রায় সারাক্ষণ শুধু ওটার কথাই ভেবেছে ডোরা ডারবি।.পেট-ব্যথায় যখন অন্ধকার দেখছিন চোথে, ঘামে ভিজে যাচ্ছিল শরীর, বারবার বমি কর্ছিন, তখনও তার সচ্গে ছিন ওটাকালো একটা বিড়ালের মতো আকৃতি তার আচ্ছন্ন ও ব্যথায় কাতর মস্তিক্কের ভেতর বিরতিইীন পায়চারি করে যাচ্ছে। তাপ-দগ্ধ দুপুরে বিছানায় যुয়ে এ-পাশ ও-পাশ করার সময় বা রাতে আরামে ঝিমোবার স়ময়ও চিতাবাঘটাকে ভুলতে পারেনি সে। এই মুহূর্ত্ত সকালের তাজা বাতাস ঠোল টলতে টলতে হাঁটছে, এক সময় বপৗৗছে ণেল সেই গাছটার কাছাকাছি। এই গাছেই ণেষবার বিশ্রাম নিয়েছিল ওট।

গাছের নিচে বালির ওপর পরিচিত পায়়র দাগ দেখা বেন, তবে চিতাবাঘটা নেই। ওখানে পৌছেই ব্যাপারটা ধরে ফেলল সে, এতটাই নিশিত যে আবার ছাঁটতে রুু করে গাছটার সরাসরি নিচে চরে এল, তারপর মুখ তুনে তাকাল ওপর দিকে। তার যদি বুঝতে ভুন হয়ে থাকে, চিতাবাঘটা यদি এই মূহৃর্তে গাছের ডালে এখ্নও ঘুমিয়ে থ্াকে, জীবনের সবচেক়ে বড় ভুনটা করে ফেলেছে ডোরা ডারবি। কিন্তু না, গাছটার ডালে কিছুই নেই, শধ দেখা নেল কয়েকটা ডালের ছাল উঠে কাঠ বেরিয়ে পড়েছে, যে-সব জায়গায় ঘচে নখরগুনো ধারাল করেছে চিতাবাঘ।

চোখ নামিয়ে পায়ের দাগগুন্া পরীকা করল সে। ট্যাাকিং সম্পর্কে তার নিজের যেমন ভান ধারণা নেই, ক্যাম্পের ছোকরাগুনোরও সেই একই অবস্থা। তবে দেখতে পেল দাগগুলো নিখুঁত নয়, কিনারা ভেঙে so

পড়ছে। সে যখন অসুস্থ ছিল, সস্ভবত যে রাতে তার পেটব্যথা তরু হয়, গাছ থেকে নেমে অন্যদিকে চলে গেছে ওটা শিকারের জন্যে নতুন আরেকটা এলাকার খোঁজে। রেরে গেছে শ্ু ৭ই প্রায়-অস্পষ্ট পায়ের দাগ।

ক্যাম্পের উত্তর দিকের জঙ্গলে তিন দিন てখঁাজাখুঁজি করল সে। কখন, ত তার সঙ্গে ক্যাম্পের দুইুছেরে থাকল, তবে ওদের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশি নয়। বেশিরভাগ সময় একা একা ঘুরে বেড়ান সেভোর অন্ধকারে ঘুম থেকে জাগে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ক্যাম্প থথকে, তারপর্ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটে। সারাটা দিন পায়ের দাগ খুঁজে বেড়ায়, তারপর ক্রান্তিতে নুয়ে সন্ধের দ্রিকে ফিরে আসে তাঁবুতে ।

অসম্ভবকে সম্ভব করুতে চাইছে ডোরা ডারবি। বন্য প্রাণীদের পায়ের দাগ কিভাবে চিনতে হয় সে-সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বালির ওপর, তাজা ও পুরাননা, অসংখ্য দাগ দেখছে সে, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে, কোনটা কোন প্রাণীর বুঝবে কিভাবে। ক্য়েক প্রজাতির হরিণ, তাদের পায়ের ছাপ একেক রকম। আরাও তো কত রকম প্রাণী চল্নাফেরা করছে—ছোটবড় বুনো বিড়ান ও চিতাও তো কয়েক ধরনের, তারপর আছে সিংহ ও জেব্রা। কাঁটাঝোপে লেগে তার কাপড় আর চামড়াই শুধু ছেঁড়ে, সামনে পড়ে থাকে সীমাহীন ফাঁকা মরুভূমি।

অথচ তবু হাল ছাড়ার কথা একবারও ভাবে না ঢোরা ডারবি। ক্রান্তিতে পা চলে না, গরমে মাথা ঘুরে অথবা কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, অ্যাকাসিয়া গাছের তন্নায় বপাঁছে বিশাম নেয় কিছুক্ষণ, তারপর আবার শরু করে হ্যঁট। চিতা-বাঘটা তার সামনে কোথাও আছে। ওটার ওপর তিন মাস নজর রেখেছে সে, তাল. পিলিয়ে চলেছে, বলা যায় একসঙ্গে বসবাস করেছে দু'জন। সেই একই নিষ্ঠা আর অটল জ্ৰে নিয়ে ওটাকে সে খুঁজবে, যতক্ষণ আবার না পায়, তারপর আগগর কালো ছায়া-১

মত আবার নজর রাখবে।
সুস্থ হবার পর চারদিন পেরিত্যে যাচ্ছে, সন্ধের খানিক আগে নিচু একটা রিজ-এর ওপর উঠে এন সে, সামনে ও নিচে ঘাস ঢাকা বিস্কৃত প্রান্তর। হরিণের কয়েকটা পাল দেখা ঢেল, গোধৃলির ম্মান আলোয় চরে চরে ঘাস খাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত ওখুলোর দিকে তাকিত়ে থাকল সে। তারপর, ক্যাম্পে ফেরার জন্যে যে-ই ঘুরতে যাবে, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খখয়ে স্থির হয়ে গেল। হরিটের পালগুলো অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়তত তুরু করেছে। আলোড়নটা ওরু হয়েছে তার বাম দিকে, হরিণওুলো অসংখ্য ভাগে ভাগ হয়ে একের পর এক ঢেউ সৃষ্টি করছে যেন, তীরবেগে ছুটে চলেছে দিগন্তরেখার দিকে।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা ডারবি। সহজ ব্যাখ্যা হতে পারর, একজোড়া চিতা, কিংবা হয়তো পশুরাজ সিংহ বেরিয়েছে শিকারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেখানে শিকার করতে চাইছে সে সেই জায়গার আশপাশের প্রাণীগুনোকে নিজ্রেদের অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্য টের পেতে দেবে ওওুলো। এখানে দেখা যাচ্ছে গোটা প্রান্তর নড়ে উঠঠছে। বিচ্ছিন্ন ঢেউগুর্না পরশ্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যেন একটা সোতে পরিণত হতে চলেছে। খুরের আघাতে কাঁপতে কুু করন মাটি, বাতাসে ধুল্লোর ঘূর্ণি দেখা গেন। চারদিকের সমস্ত প্রাণী ছুটছে প্রাণভয়ে।

আবার একটা ঝাঁকি খেরো ডোরা ডারবি । তেউগুলোর পিছনে, লম্বা তামাটে ঘাসের ভেতর দিয়ে, কি যেন একটা এগিয়ে আসছে। প্রথমে অস্পষ্ট আর ছায়া ছায়া নাগন, ঘাসের ফাঁকে রহস্যময় একটা আকৃতি। তারপর, আরও কাছে চলে আসতে, ধুলোর ভেতর ত্পষ্ট হতে তু করল আদলটা। বিশাল একটা কিছু, অসশ্ভব কালো আর ভীতিকর—খরাপীড়িত কননা মাটির ওপর দিয়ে নিষ্ঠুর নিয়তির মত অদ্রুত এক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে ঠিক যেভাবে ওটাকে সে তার মনের ভেতর হাঁটতে দেখেছে।

কোন দিকে যাচ্ছে, কোথায় てপৗৗছুবে, ভাল করে দেখে বুঝে নিল ৬২

ড়োরা ডারবি। তারপর, চিতাবাঘটা চোখের আড়ালে চরে যেতে, ভাঁজ হায়ে গেল তার হাঁঁ, মাটিতে পড়ে কাঁদতে ওরু করল সে।

## ছয়

'তুমি রেডি, নিকেন?’
'জী, স্যার।' অন্ধকারে সাদা দেখাল আফ্রিকান তরুণের দাঁত। আকাশে চাঁদ নেই, মাথার ওপর গাছের পাতা সামান্য খসখস করছে, বাতাস বরফের মত ঠাণা।
'তুমি, ডেকান?'
‘রেডি, স্যার।’ ডেকানের গলা একটু দূর থেকে তেসে এল, টয়োটার ক্যানভাস ঢাকা পিছনটায় এরইমধ্যে উঠে পড়েছে সে। রানা আর নিকেন ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতঘড়ি দেখল় রানা। এইমাত্র তিনটে বাজল। ভোর হতে আরও তিন ঘন্টা। এই তিন ঘন্টার মধ্যে নেৎলহাকেং-এর শেষ মাথায় ণপৗৗুতে হবে ওদেরকে। পৌছুনো সষ্ভব, যদি সময় নষ্ট না করে।
'ঠিক অছে, চলো যাই।' প্যাসেঞ্রার সীটে উঠে বসন রানা, নিকেন বসল হইইলের পিছনে। গর্জে উঠল এজ্জিন, জ়লে উঠল হেেডাইট, লাফ দিয়ে উদ্ডাসিত হলো গাছের সার সার ঔঁড়ি, গড়াতে ঔরু করে রাস্তার দিকে এগোল ট্রাক।

ওরুতে গাড়ি চালাবার দায়িত্ন নিকেলকে দিত্যেছে, কারণ খুব ক্রান্ত বোধ করছ্ছ রানা, গকঝু' ঘুমিয়ে নিতে চায়; তবে আরও বড় কারণ ওদের অভিযানে ঢেৎলহাকেংই একমাত্র অংশ বে-ট্রকু পার হতে পারবে কালো ছায়া-১

চিহ্নিত পথ ধরে। তারপর জঙ্গনে ছুকতে. হবে। রওনা হবার জন্যে রাতের এই সময়টা বেছে নিয়েছে যাতে কেউ ওদেরকে দেখতে না, পায়। তারপরও মে দেথে ফেলার ঝুঁকি নেই, তা নয়। রাস্তাটায় তো সারারাতই গাড়ি চলে, কেউ যদি আদভানিদের ট্রাকটা দেথে চিনে ফেলে তার মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, অসময়ে কোথায় যাচ্ছে ওটা। তবু ঝুঁকিটা রাতে নেয়া यায়, দিনের বেলা প্রশ্নই ওঠে না। চিহ্তিত পথ্থ निকেনের ওপর আস্থা রাখা যায়, কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার পর সতর্ক থাকতে হবে রানাকে। অচিহ্তিত পথে পাথর আছে, আছে গর্ত, ট্রাকটা দঙ্ষ হাতে না পড়নে একটা অ্যাকসেল ভেঙে যেতে পারে, টান টান্ন ও ভঙ্গুর সময়ের ছকটা অলোমেলো হয়ে যেতে পাতে।

পা দুটো নম্বা 'করে দিল রানা, হেনান দিল ফোম রাবারের প্যাডে, তারপর চোখ বুজে ঝিমুরে ওরু করল।
‘লেৎলহাকেং, স্যার।’ রানার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙাল নিকেন। আড়ষষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হনো ও, হাই তুলন, তারপর বাইরে তাকান।
‘োঝা গো ট্রাকটাকে খুব জোরে ছুটিয়ে অনেছে নিকেন, কারণ সবেমাত্র ফর্সা হতে তরু করেছে পুবদিকের আকাশ। সামনে আাৈো অन্ধকারে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রল্যেছে কয়েকটা মাটির কুঁড়েঘর, গ্যাস স্টেশন আর একমাত্র সাদা রঙের পাকা ভবনাা। ভবনের সামনের অংশে কয়েকটা দোকান, ছাদের কাছে একটা ল্যাম্প জৃলছে।
'সোজা বেরিয়ে যাও, নিকেন,’ বলन রানা। ‘আরও খানিক পর হইল ধরব আমি। পথে কিছু অসা-যাওয়া করতত দেখ্থে ?'

মাথা बাঁকান নিকেল। ঘাজ্জি থেকে ুধু দুটো ট্রাককে আসতে দেখেছি, স্যার। আমাদের পিছনে কেউ নেই, কেউ ওভারটেকও করেনি।

মস্তিবোধ করল রানা। ঘাঞ্জিতে অনেকগুলো র্যাঞ্চ আছে, ধরেই নিয়েছিল ওদিক থেকে ট্রাক আসবে। ওত্তো কোন সমস্যা নয়, কারণ ড্রাইভাররা টয়োটাকে আলোর একটা ঝলকের মত দেখতে পাবে ওধু।

দশ মিনিট বপরিয়ে গেন, রানা বলল, ‘এখাচন, নিকেন।’
ট্রাক দাঁড় করাল নিকেল, নিচে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। দ্রংত আলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিক। পুবদিকের আকাশ এখন ন্াল, যে-কোন মূহৃর্তে দিগন্তে উঠে আসবে সৃর্य। আর সৃর্য উঠলেই রাঙা সোনা হয়ে यাবে কালাহারি। আরও মিনিট পরেরো পর সৃর্यটাও দেখতে হবে ঠিক যেন সোনার একটা চকচকে থালা। তারপর গরম কাকে বলে। মাটি থেকে সমস্ত শিশির শুষে নেবে, শূন্য ডিগ্রীর নিচে থেকে তাপমাত্রা উটে আসবে ছায়ার ভেতর ন্ব্বুই ডিগ্রী।

এই দেশটাকক, অধু এই দেশটাকে নয়, গোটা আফ্রিকাকে ভালবাসে রানা। এর বিশালতু আর বুর্নে তাবাুকু বিশ্মর্যে মুগ্ধ করে তোতে ওকে। বতসোয়ানার দক্ষিণে রয়েছে স্থির ঢেউয়ের মত ‘বালিয়াড়ি। মাঝখানটা মরুভৃমি-পাথর ছড়ানো, বালি আর কাঁটাঝোপে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তর-এই মূহূর্তে সেই মরুভূমিরই কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। উত্তরে বিশাল অববাহিকা, দশ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে লেওন, নলখাগড়া আর বন্য প্রাণীদের পদচারণা। বনসম্পদ আর বন্য প্রাণী থেকেই বতসোয়ানা সরকার প্রতি বছুর বিশ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে, ওত্তোর কোন কতি না কুরেই। কিন্তু আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত বতসোয়ানাতেও অর্থনীতি নিয়ন্তণ করছে নিজেদের স্বার্থ শ্বেতাঙ্গরাই, দেশটা স্বাধীন হওয়া সন্ত্তেও। এর জর়ন্যে দায়ী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকরা। তৃতীয় বিশ্বের সব দেশে এই একই অবস্থা। বতসোয়ানা /আকারে বড়, সে তুলনায় বলাকসংখ্যা ননগণ্য, প্রুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্রেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। দায়ী সেই দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা। নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায় রানার। মূল সমস্যা সেখানেও এই একটাই। ছোট্ট একটুখানি জায়গায় গিজগিজ কর্ছে মানুষ, সে তুলনায় সম্পদ্ অপ্রতুল। তারপরও হিসাবে দেখা যায়, সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিপ্চিত করা ণ্গলে, জনশক্তিকে কাজ্েে লাগাতে পারনে, জাপান বা তাইওয়ান হয়ে ওঠা বাংনাদেশের পক্ষে খুবই স্ভব। ৫-কানো ছায়া-১

সভব যে, তার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে মানয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর দক্পিণ ঢকারিয়া i কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এই সস্তবকে অসন্তব করে তুনেছে রাজনৈতিক দলণুনো। যে দলই ক্ষমতায় আসে, শুরু হয়ে যায় পাইকারী লুঠপাট। কিরোধী দল কিছুদিন সম়য় দেয়, তারপর যখন দেখে যে সরকারী দল যথেষ্ট লুঠপাট করেছে তখন নিজ়েরা কমতা পাবার জন্যে ওরু করে আন্দোলন। এ এক অ飞্ড চক্র, জেগে ঘুমিয়ে থাকা অশিক্ষিত অসহায় জনগোষ্ঠিকে যুগের পর যুগ নিঙড়়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেনার প্রক্রিয়া। যখন প্রশ্ন ওঠে দেশের শিকিতের হার কত, দুঃখথ হাসি পায় রানার। ওর সন্দেহ সত্যিকার শিক্ষায় শিফ্ষিত, মুক্তুদ্দির অধিকারী কুসংস্কারহুক্ত মানুষ দেণে হাজারকরা এক ভাগও হবে কিনা। তা না হলে রাজরনৈতিক দল্ুগোর মাত্র দুই-আড়াই শো নেতা বারো কোটি রোককে কিভাবে গর্দভ বানিত্য় রাথে।

শরীরটা কেঁপে উঠল রানার, মরুভূমির ঠাণা বাতাসে নাকি স্বদেশের অধোপতন উপলক্ধি করে, বনা কঠিন। ঢে কাজটা নিয়ে এসেছে সেট্র কথা ভাবল ও। একরের সাফারিতে ওকে একটা শিকার চিহ্তিত করে দেয়া হয়েছে, একদল ডাকাতের হাত থথকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে। ট্রফির নাম ডোরা ডারবি।

হুইলের পিছনে বডে ট্রাক ছেড়ে দিি রাiান, দু’পাশে ঢেউ তুলে দু’ফাঁক হয়ে গেন কাঁটাঝোপ।। ঝাঁকি থখতে থেতে অগোল ওদের টয়োট।

এক সময় মাথার ওপর উঠে এল সৃর্য। অসহ্য গরমেশশ্বাস নিতে কষ্ট रচ্ছে।

দুপুরের দিকে রানা বলন, ‘এবার খানিক বির্শাম।’
কয্যেকটা মাহাত গাছের নিচে থামল ট্রাক, প্রায় লালচে-বেগুনি আকাশের গায়ে ধুলোমোড়া পাতাতুলো খয়েরি লাগছে। শ্পীডমিটারের দি.কে তাকাল রানা। ছ'घন্টায় সত্তর মাইলיてপরিয়েছে ওরা, ওর বিবেচনায় ঠিকই আছে। ট্রাক থেকে নেমে পড়ন ও। ক্রান্ত আর ৬৬ রানা-২২৩

আড়ষষ্টবোষ করলেও, মরুুভূমিতে অলে প্রতিবার যা হয়, পরিষ্ষার হয়ে যাচ্ছে মাথা, তীক্ষ্ন হয়ে উঠছে ইন্দ্রিয়গুলো, প্রাণশক্তিও ফিরে আসতে ত্তুু করেছে।

ছায়ায় উবু হয়ে বসে নিজ্জেদের মধ্যে আলাপ করছে নিকেল আর ডেকান, ওদের সেৎসোয়ানা ভাষায়। সুরটা গভীর, অস্থিরতার কোন ভাব নেই। নিকেন দীর্ঘদেহী শক্ত-সমর্থ পুরুষ, কাঁধ দুঢটা বিশাল, লম্বা বাহুতে চোখে পড়ার মত পেশী। প্রতিটি কাজ্জে তার নিষ্ঠা থাকে, কথা বনে কম, হাসে আরও কম। ডেকান লম্বা, রোগা, যে-কোন গল্প টেনে টেনে লম্বা করা তার স্বভাব, তারই ফাঁকে ঘন ঘন বিস্ফোরণের মত হাসি ছাড়বে। হলুদ জংনীদের কথা বাদ দিলে, তার মত দক্ষ ট্র্যাকার বতসোয়ানায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। দু’জনেই তারা সবুজ্জ সাফারি ওভারঅল পরে আছে।

দু'জনের কেউই জানে না তারা কোথায় বা কেন যাচ্ছে। ইভা পুনম রানার দিকে একটা হাত তুলে তাদেরকে বলেছে, ‘উনি. আমার লোক, যে-ক’দ্দিন দরকার হয় ওঁর সঙ্গে থাকবে তোমরা, ওঁর কথামত চলবে।' ব্যস, আর কিছু বলতে হয়নি। তাদের চেহারায় কোন ভাব ফোটেনি, প্রায় একযোগে মাথা কাত করেছে দু’জন। তারপর নিজেদের ব্যাগ হাতে রানার সঙ্গে মাঝরাতে দেখা করেছে।, একটু পরই তাদের সঙ্গে কথা বলবে রানা, যতটুকু জানাবার জানাबে, তার অগে, ছায়ায় বসে ক্লান্তি দৃর করার ফাঁকে গোটা ব্যাপারটা নিজ্জেই একবার ভেবে নিচ্ছে ও।

চওড়া গোফ, ল্যারি ब্রায়ান। প্ট্যানটা ত়াঁরইই। রানা রওনা হ্রবার পর ছ’দিনের দিন সকাল দশটায় ড্রপ-জজাননের ওপর দিঢ়ে উড়ে যাবে একটা প্লেন, নিচে ফেলবে টিনের কৌটোটা। ইতিমধ্যে ওখানে てপৗছছ যাবে ওরা তিনজন, কাছাকাছি কোথাও লুকিয় থাকবে। টিনের কৌটোর মধ্যে পোরা উত্তরে জানানো হবে, মুক্তিপণ দেয়া হবে, তবে দাবি অনুসারে অস্ত্রতুলো এক জায়গায় জড়ো করতে আরও এক হপ্তা স্ময় দিতে হবে।
কালো ছায়া-১

ল্যারি बায়ানের ধারণা, টিনের কৌটো নিয়ে টেরোরিস্টরা তাদের আস্তানায় ফিরে যাবে, মেখানে ডোরা ডারবিকে জিল্মি হিসেবে আটকে রাখা হৃয়েছে। নিকেন্ল, ডেকান ज़ার রানা তাদের পিছু নেবে, ক্যাম্পটা কাছ থেকে ভাল করে দেণ্খ আক্রমণের প্ল্যান তৈরি কররে। তারপর, যদি রানা সফন হয়, ডোরা ডারবিকে সঙ্গে নিয়ে টয়োটায় চড়ে ফিরতি প্থ ধরবে।

এই হলনা প্ল্যান। এটাকে সফন করতে আক্রমণটা হওয়া চাই অকস্মিক, টেরেোরিস্টরা যাতে হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার সঙ্গ দরকার ভাল অস্ত্র আর প্রচুর অ্যামুনিশন।

আর্মস আর অ্যামুনিশন সব ঠিকঠাক মতই দিঢ্যেছেন কৃষ্ণ আদভানি, বেমন চেয়েছিল রানা। রাজধানীর নির্জন এক গলিতেে ওগुলো ডেলিভারি দিতত বढেছিল রানা, আগেই সেখানে রেখে এসেছিল পুনমের কাছ থেকে পাওয়া টয়োটারে। অওুনো এখন ট্রাকের টুল লকারে রয়েছে। একজজোড়া নতুন স্মাইযার সাবমেশিন গান, একটা বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেন। তিনটে অস্ত্রই কার্ডবোর্ড কার্টনে ভরে রাখা হ হ্য়ে, লেবেবে লেখা আছে-'সাফারি বুটস'। ওত্তলোর পাশে, চতুর্থ কার্টেন আছে অ্যামুনিশন-ভুলে কৃষ্ণ আদভানির কাছ থৌে চাওয়া হয়নি, তিনি নিজেই পাঠিয়় দিয়েছেন। শেষ কার্টনের নেবেনে তেখা আছছ: 'বুট্তুন্লোর জন্য অতিরিক্ত লেস, বিনামৃল্যে।’

কান রাতে রানা అধ্ রকবার চোখ বুলিয়েছে অস্ত্রুতোর ওপর। এই মুহৃর্ত্র একটা কার্টন বের করার জন্যে টেইলগেটটর ওপর ৰুঁরে পড়ন ও। চ্যাপ্টা কার্ডবোর্ড ব্্টটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করন।। নিকেন আর ডেকান অষ্র্রটা দেখামাত্র চমকে উঠবে। নানা প্রশ্ন জাগবে তাদের মনে। ভাল হয় এ্যুনি ওদের সঙ্গে কথা বললে।

ণোনো ঢ়ামরা-নিকেন, ডেকান। ট্রাকে কার্ট্টটা. রেখে ওদের সামনে অস়্ে বসল রানা, উবু হতয়। ' মিস পুনম আমার কথা মত চলতে বনেছে তোমাদের, ঠিক?’

দু’জনেই মাথা কাত করন, ঘামম চকচক করছে কারলা মুখ, ফাঁক করা शাটুুর মাঝখানে হাত্ঔুলো অলসভপ্গিতে বালির ওপর নড়াচড়া করছে।

আআমা শিকার করতেই বেরিয়েছি, তবে এবারের সাফারিটা এক্ু অন্যরকম.․।'

কাহিনীটা মীরে মীরে, থেমে থেমে বলে নেল রানা। ইংরেজিতেই বনছে ও, বতসোয়ানায় সবাই ভাষাটা বোঝে ও বলতে পারে.। বিশেষ করে নিকেল আর ডেকান ইংরেজিতে যতটা ভান, ওদেব ভাষা সে®সোয়ানায় রানা ততটা ভাল নয়।

রানা চুপ করার পর নিস্ৰু্ধতা নেমে এননা। কथা বলার’ সময় দু’জনেই তারা ওর দিকে একদৃট্ট তাকিয়ে ছিল, এই মুহৃর্তে বালির দিকে নামিয়ে নিয়েছে চোv। তারা কি ভাব্ছে রানার কোন ধারণা নেই। আফ্রিকার লোকদ্দের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতত আজককর নয়, তবু তাদের আচরণ ও হাবভাব অনেক সময় রহস্যময় লাগে ওর। অমন হতে পারে একজন বিদেশীর সামনে তারা খুব সতর্ক থাকে, দোপন করে রাখে নিজ্জেদের অনুভূতি। यদিও আফ্রিকানদের আস্থা ও বিশ্বাস, ভাंলবাসা ও আন্তরিকতা সবই পেয়েছে রানা। ওর্ধু জিব্বাবুয়ে নয়, বতসোয়ানাত্তে। তবে এবার ওর প্রিয় মানুষ্খুোেকে সঙ্গে আনেনি। এমনিতেই তারা গ্রকটা বিপদের মধ্যে আঢে, নতুন আরেকটার সদ্গে তাদেরকে জড়াতে চায়নি ও। নিকেল আর ডেকান ওর পরিচিত, যদিও প্রিয় হয়ে ওঠার মত ঘনিষ্ঠতা নেই তাদের সঙ্গে-হবে কিনা সময়ই তা জানে।
‘এই ঢোক্ুুলো, স্যার,’ চিন্তিত সুরে নিত্তক্ধতা ভাঙল নিকেল, এখনও তাকিয়ে আছে বালির দিকে, 'বাইরে থেকে অসেছে?’

বাইরে থথকে। বাইরে মানে দেশের বাইরে নয়, জানতে চাওয়া হচ্ছে গোষ্ঠির বাইরে থেকে কিনা। বতসোয়ানায় গোষ্ঠি প্রীতিই সার কথা। বতসোয়ানার দক্ষিণ এলাকার লোক তারা, ওধ্বু ওই এলাকার কালো ছায়া-১

কাউকে নক্ষ্য করে তুলি করতে বলরে রানার সজ্গে তাদের বিরোধ বাধবে, চিড় ধরবে ইভা পুনম বা আদভানি পরিবারের প্রতি আনুগত্যে। এ-ধরনের প্রশ্ন করা হবে, জানত রানা। উত্তরে কি বলবে তা-ও তেবে রেথেছে। সত্যি কথাই বলন ও, ‘নিকেন, ঢোকতুলো কোথাকার আমি আসলে তা জানি না । কিন্তু ভেবে দে্বেো, তোমরা বা বাতাওয়ানার কোন ঢোক কি কখনও এধরনের কাজ করেছে, না করবে?’

দু’জূনেই এবার মুখ তুলে তাকাল। মাथা নাড়ল নিকেল। বতসোয়ানায় সাত্টা সোয়ানা গোষ্ঠি রয়েছে, তাদের মধ্যে বাতাওয়ানারাই সবচের়ে শান্তিপ্রিয়। চারদিকে গেরিলা যুদ্ধ খরু হলেও, বাতাওয়ানারা দৃট্রে সরে আছে।
'নा,' বলन রানা। 'यদিও आমি সঠিক বলতে পারছি না, তবে শতকরা নিরানब্বুই ভাগ নিচ্চয়তা দিয়ে বলছি, লোকগুলো সীমান্তের ওপার থেকে অসেছে-সম্তবত উত্ত্র সীমান্ত পেরিয়ে। ওদেরকে দেখার পর বাপারটা বোঝা যাবে। তবে তোমাদের আমি একটা কথা দিচ্ছি। আমার यদি ভুন হয়, ঢোকগুন্ো যদি বাতাওয়ানা হয়, পুনমের নির্দেশ মানার দরকার ঢনই তোমাদের—আমি একাই তখন কাজটা কর্। ঠিক অছে?'
'лা, স্যার...।' মুখ খুলল এবার ডেকান, কথা বলছে দু’জনের হয়েই, যদিও য়ানা ওরু করার পর একবারও পরশ্পরের দিকে তাকায়নি ওরা। 'লোকওন্গে সম্পর্কে আপনি সত্যি কথা বলেছেন। তারা यদি বাতাওয়ানা হয়, গোম্ঠির জন্যে ணতিকর কাজ করছে তারা। আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।’
‘ধন্যবাদ, ডেকান।’ দু’জনের সঙ্গেই ছ্যাণশেক করল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াল। ‘রসো, অস্রুুলোে একবার দেখে রাখি।’

ট্রাকের পিছন দিকে চলে এন রান্ন, বালির ওপর বড় একটা গ্রাউজ্জ শিট বিছাতে বলন। এরপর বের করন কার্টনণলো।

স্মাইযার দুটো কানো রঙের, গায়ে গ্রিজ মাখান্না রয়েছে। দু'জনের 90 রানা-২২৩

হাতে অকটা করে ধরিয়ে দিল রানা, গ্যাসোলিন ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্ষার করতে বলল। অটোমেটিক বেলজিয়ান রাইফেনটা পরিষ্কার করার দরকার নেই, শু ब্बীচ-এর কাছে সামান্য একটু তেল নেগে আছে। অস্ত্রট রেশ প্রুরান্না, আন্দাজ কর় রানা।

আগ্রু দিয়ে ट্রেনে রেণুলেশন ক্যাচ সিক্গেন শট-এ আনन ও, কাঁধে তুরে লক্ষ্য স্থির করন পপ্চাশ গজ্জ দৃরে বোপের ভেতর একটা বোন্ডারে। খুব ভাল বাযানেন্স, ভারি ধাত্ব স্টক মুখ্থে পাশে স্থির ও ঠাণ্ডা লাগলি। ব্যারেলটা নিচু করার সময় গষ্ভীর হয়ে উঠন ওর চেহারা । কাজের সময়
 আলো পাবে না। পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর গজ দুরের টার্গেট কোন সমস্যা নয়, কিন্তু তার বেশি হহনে টেলিস্কোপ সাইট দরকার হবে। কিন্তু এটাতে তা নেই।

ওর রেডফিন্ড ক্কোপটা পাওয়া বেলে সবচেয়ে ভাল্ন হত। হান্টিং রাইফেনের সম্দে তাশানিক্ড রয়ে গেছে সেটা। এখন অর কিছু করার নেই। ওুধু "আশা করতে পারে গুনি ওরু করার আগে শক্রু-শিবিরের যথেট্ট কাছাকাছি বৌঁুন্নের সুযোগ পাবে ও।

রাইফেনটা নামিয়ে রেরে নিকেন আর ডেকানের কাজ শেষ হবার অপেক্ষায় থাকন রানা। তারপর একটা খালি ম্যাগাজিন ভটর ब্রীচ মেকানিজম পরীফ্মা করুন। গ্রিজ্জ নেগে থাকায় এখনও একাুু চটচটে ভাব আছে, তবে দুটোর অ্যাকশনই সাবলীল ও নিখুঁত। আপাতত আর কিছু: দেখার নেই,’ বলল ও। ‘জঙ্গনের আরও ভেতরে ঢুকে আরেকবার মুছে পরীক্ষ করা যান্ব। বাত্স্স ভরে আগের জায়গায় রেথে দাও।'

টুল লকারে ভরে রাখা হরো কার্টুনুনো। এররপর ওদের বাকি সাপ্লাই পরীক্মা করল রানা।

একজোড়া জেরি-ক্যানে পানি বনয়া হয়েছে, প্রত়িটি দশ গ্যাননের। কাঠের একটা বাఠক্সে রয়েছে বিভিন্ন ধরঢনর টিনজাত খাবার, ওর অ্যাপার্টমেন্টের কিচেন শেনফতুলোয় যা ছিন সবই নিয়ে এসেছে।

আরও রয়েছে ওর রিজার্ভ বারো-গজ শটগান, এক বাত্স কার্ট্রিজ, পুরান্ন একটা স্নীপিং ব্যাগ ও বড় মাপের ক্যানভাস ব্যাগ—ওতে আছে টুল়স, কেবল, রশ্ি, স্ক্রু ছাড়াও টুকিটাকি স্পেয়ার পার্টস, মরু অভিযানে বেরেনে একটা গাড়ির যা যা দরকার হতে পারে।

অন্প সময়ের ভেতর এর বেশি কিছু সং্্রহ করতে পারেনি রানা। অবশ্য খাবারের জন্য কৃষ্ট করতে হবে না, ঝোপের ভেこর নুরনা মোরগ বা হাঁস পাওয়া যাবে। পানিও কোন সমস্যা নয়, অন্তত অভিযানের প্রথম পর্বে।যে রুট ধরে ওরা এগোবে তার কাছাকাছি একাধিক পানির উৎস আছে, কান দিয়ে পাঠালে ভরর আনতত পারূে নিকেন। তবে পরিস্থিতি সম্পৃর্ণ বদলে যাবে টয়োটা ছেড়ে ইাঁটা ※রু করার পর। নেসময় ওরা কালাহারির গভীর প্রদেণশ থাকবে, পিঠে ভার থাকবে ফত বেণি বওয়া যায়, পাড়ি দিতে ২বে পঁাচ কি ছয় দিঢনর পথ।

পিছিয়ে এলো রানা । হাতের কাজ সেরে ওর জন্গা অপেক্ষা কররছে নিকেল আর ডেকান। পাতার ফাঁক দিয়ে ওপরে তাকাল ও। সরারারি মাথার ওপর রয়েছে সৃর্য, ছায়ার বাইরে রোদে ক্তে আছে বালি। অনা সময় হলে লাঞ্চ আর বিশ্রামের জন্ত্য এক ঘন্টা থাকত এখানন। আজ সময় নেই। '্টোর থথেকে এক জ্জোড়া ক্যান বের করে থখালো, ডেকান,’ বলन রানা। ‘পথ্থ থেয়ে নেন ।'

কেবিঢন উঠল ও, স্টার্ট দিন এঞ্জিন, ঝোপের ভেত়র দিঢ়় ঢহলেদুুলে এগোল টয়োটা।

আরও একশো মাইন পেরিয়ে এসে সন্ধের দিকে ক্যাম্প ফেলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সকানের চচয়ে দুপুরের পর ভালই এগিয়েছে ওরা, কারণটা रন্নে ওয়েনেনগ এলাকায় অনেকগুলো ক্যাটল স্টেশন আছছ, প্রতিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে চিহ্নিত পথ। আফ্রিকান রাখাল ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রায় ছিলই না, তবু চিঙ্ডিত পথ যেখারন সম্ভব হয়েছে সেখানে ব্যবহার করলেও, স্টেশনগুলো সাবধানে 93

রানা-২২৩

এড়িয়ে গেছে রানা, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় ররখে পাশ কাটিঢ়়ছে ওগুল্গোকে। শেষ স্টেশনটাকে পিছনে ফেনে এসেছে বিকেলে, শেষ এক ঘন্টা এগোত্ত হয়েছে বালি, পাথর আর ঝোপ ঢাকা জমিনের ওপর দিয়ে। সামনের ড়প-জোন পর্যন্ত প্রকৃতির রূপ খুব একটা বদলাবে না।

নিচে নামানো টেইনগেটে বসল রানা। ক্যাম্প ফেনল নিকেল, ক্যার্পের সামনে আতুন জাললল ডেকান। প্রায় একটানা আঠাররা ঘণ্টা ট্রাক চালাবার ফলে ণপশীগুলো কাঁপছে রানার, ক্লান্তিত্ত নিস্তেজ্জ লাগছে। যদিও প্রাণশক্তি বা উৎসাহ পুরোপুরি বজায় আছে, ঘাঞ্জি রোডে বাঁক ঘোরার পর てথকে যে সতর্কতা বোধ ও উত্তুজনা ভর করেছে তাও পুরোমাত্রায় অটুট।

গর্তটা থেকে লাফ দিত়ে উঠন আগুনের শিখা। ঝট করে পিছন দিকে হেলান দিল ডেকান, তারপর হাড়ের মত সাদা মাহাতার ডাল তুলে নিয়ে আগুনের ওপর সাজাতে রু করন। তার মাথার পাশে অস্ত যাঢ়চ্ছে সৃর্য, ঠিক ঢ্যন গোলাপী একটা আধুলি, চার পাশশ কালো হমঘমাनা।

সৃর্য ডোোবার পর কঢ়েক মুহূর্ত কোথাও কিছু নড়ল় না, নিস্তুন্ধতাও জমাট বেঁধে থাকল। তার্পর ইতস্তত ভঙ্গিতে ডেকে উঠল একটা শিয়ান, আওয়াজটা ডেসে এল অঢ়েক দূর থথকে, প্রায় অস্পষ্ট। জবাব দিল একটা সিংহ, ওটার চেয়ে একটু কাছ থেকে—অধিকার ফলাবার জন্যে গর্জ্জন নয়, বিরক্ত হয়ে সাবধান করে দেয়া, যেন নিজের উপস্থিতি জানিয়ে সতর্ক করল। শিয়াল আর সিংহের মাঝখানে কোথাও একটা হায়েনা ডাক ছাড়ল। তারপর কিছ্ৰুক্ষণ ওজুজ্নোর ডাক আলাদাভাবে চেনা গেল না। এক সময় আবার ন্সিত্তব্ধতা নেমে এল।

মরুভূমিকে যেমন ভয় করে রানা, তেমন্নি অন্য এক অর্থ্থ নিরাপদও বোধ করে। বিশেষ করে কালাহারি মরুভূমিকে ভয় করার কারণ আছে; এখানে খানিক পর পর বিপজ্জনক কাঁটাঝোপ আছে, কাঁটাগুলোর মুখ সচের মত তীক্ষ, কোথাও কোথাও ক্ষেরের মত ধারাল। সে-সব ঝোপের কালো ছায়া-১

ফাঁকে রাতে শিকার করতে বেরোয় হিংিম প্রাণীরা। বিষদ আরও বহু রকমের আছে, তা সত্ত্রেও নিরাপদ বোধ করার কারণ হরো কালাহারি রানার পরিচিত মরুভূমি, এখানকার বৈরী পরিবেশ সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞ্রা আছে।
"ট্র, স্যার...।
ডেকানের হাত থথকে পেয়ালাটা নিন রানা, একসক্গে খাওয়া শেষ করল তিনজন। রানাকে কফি দেবে কিনা জানতে চাইল ডেকান। 'তোমরা থাও,' বলন ও। 'আমার ঘুম পেশ়ে়েছ'

টেইনগেট থেকে উঠঠ কয়েক পা হেঁটে এল রানা, \দুকে পড়ল ज্নীপিং ব্যাগে। আগুনের ধারে বসে নিচু গলায় কথা বলছে নিকেন আর ডেকান, মাথার ওপর একটা পেঁচা ডাকছে। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ন্ন ও।

থ্লেনে চড়ে তাশানি থেকে চলে আসার পর এই, প্রথম শান্তিতে ঘুমাল রाना।
'এथानে, স্যার..?' জিজ্জেস করল নিকেল, পরদিন বিকেনে।
ঘাঞ্জি রোডের বাঁক থথকে আড়াই শো মাইন দৃরে রয়েছে ওরা, শেষ বসতি থেকে অনেক দৃরে। রানা সিদ্ধান্ত নিচ্যেছে অস্ত্রুগুলো পরীকা করবে।

ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পৃ্চাশ গজ দৃরে এক সারি গাছের কাছে তিনটে তেল তেজা ন্যাকড়া দিয়ে পাঠিত্যেছে নিকেনকে। ইত্মিধ্যে দুটটা স্মাইযার আর বেলজিয়ান রাইফেলটা বের করেছে ডেকান, অামুনিশন কার্টন সহ সাজিয়ে রেখেছে টয়োটার হুডের ওপর।
‘शঁা, ঠিক আছে,' জবাব দিল রানা । কোমর সমান উঁচুতে পেরেক দিয়ে গাঁথো, এক গজ পর পর।

গাছের গুঁড়িতে ন্যাকড়াগুলো আটকে ফিরে এলো নিকেল। সামান্য বাতাস আছে, জঙ্গলের কালো ছায়ার গায়ে সাদাটে নোংরা পতাকার মं পতপত করছে ওওুলো। শেল-এর একটা বাক্স তুনে নিল রানা, 98 রানা-২২৩

একটা ম্যাগাজ্জিনে বারোটা ऊুলি ভরল, ঠেলে ঢুকিয়ে দিল স্মাইযারের बীচে, তারপর অপ্র্রটা তুলন, নিতম্ব থথকে সামান্য উমুতে। লক্ষুস্থির করল বাম দিকের ন্যাকড়াটায়, টেনে দিল টিগার।

ক্ষণস্থায়ী ঘনঘন বিস্ফোরণের শব্দ হলো, 《াঁকি লাগল পাঁজরে, নাকে ছুকল করডাইটের গন্ধ। স্মাইযার নিচু করুল রানা, আরেকটা মাগাজ্জিন ভট্রে কুলি করন দ্বিতীয় স্মাইয়ার থেকে-লক্ষস্থির করল মাঝখানের টার্গেটে।

এগিয়ে অসে টার্গেট দুটো পরীকা করল রানা।। দুটো ন্যাকড়াই শতছিন্ন হয়ে ঢেছে,গাছের নিচে বালির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ছাল আর কাঠের টুকরো। দূটো রিপিটারের কোনটাতেই কোন ד্রুুটি ঢেই, আপে থথকেই নিথুঁত ব্যালেস করা আছে, খালি শেলকেসগুলো ब্রীচ থথকে সাবলীল ভঙ্গিতে মুক্ত হয়ে ছিট্কে পড়েছে। ন্যাকড়াগুতো নতুন করে গাছের ๒ঁড়িতে আটকাল রানা, ভাঁজ করে নিল যাতে ঢোঁড়া অংশণুনো সামনের দিকে না থাকে, তারপর পিছিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এরো।
'তুমি আগে, ডেকান।’ তাকে একটা স্মাইয়ার আর ম্যাগাজিন দিল রানা। 'কিভাবে ঢোড করতে হয় জানো তৈা?’'

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'জানি, স্যার। এটাকে তো স্টার্লিং-এর মতই লাগছে, পুলিসে থাকতে আমরা যেগুনো ব্যবহার করতাম।

ম্যাগাজিনে শেল ভরল ডডেকান, তাকিয়ে আছে রানা। ডিসচার্জ স্প্রিঙে চাপ দিয়ে একটা একটা করর ভরল সে। তার কথাই ঠিক, नোডিং মেকানিজম একই আছে, বদলায়নি। বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেনেও এই একই মেকানিজম।
‘শড,’ ডেকান তৈরি হবার পর বনল রানা। 'তিনটে’ বিস্ফোরণ, বাম দিক থেকে ডান দিকে, কয়েক সেকেণ করে বিরতি। ট্রিগারে চাপ দিলে ব্যারেল সব সময় ডান দিকে সরে যাবে, কাজেই বাম হাত দিয়ে চেপপ ধরে রাখতে ভুলো না।’
কালো ছায়া-১

দীর্घদেদেী ডেকান টার্গেটের দিকে গভীর মনোযোগের সগ্গে তাকিয়ে আছে, একটা পা সামনে বাড়াল, সামনের দিকে ঝুঁকল সামান্য, তারপর দ্রুত ঘন ঘন টিগারে টান দিন।

ঢেঁটে এসে ন্যাকড়াগুনো পরীক্ষা করল রানা। ওর ওুলি যেমন ছোট ছোট গর্তের সমষ্টি তৈরি হয়েছিন, সেরকম নয়, তবে প্রতিটি ন্যাকড়ায় অন্তত এক জোড়া করে ফুটো সৃষ্টি হয়েছে। ডেকান যদি অস্র্রটা একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাত, বুলেটের তৈরি দীর্ঘ রেখার মাঝখানে কচুকাটা হর্যে যেত সব। 'ভেরি তুড, ডেকান;' বলন রানা। 'ীীতিমত একজন প্রফেশ্ণনালের কাজ।’ তার কাঁধ চাপড়ে দিল ও। 'হাত যদি ঠিক রাখতে পারো, প্রেসিডেন্টের দেইরক্ষী হিসেবে তোমার চাকরি ঠেকায় কে

আনন্দ ও গর্বে হাসত্ শরু করল ডেকান। দ্বিতীয় স্মাইযারাটা नিকেলের হাতে তুনে দিল•রানা। ‘‘্রবার তোমার পালা, বন্ধু। দেখা যাক প্রতিযোগিতিয় টিকতে পারো কিনা।

नিকেনের কাজ আরও ভাল হলো । তৃতীয়বার পরীফ্মা করতে. এসে রানা দেখল্, ন্যাকড়াত্তোর প্রায় কোন অস্তিত্তই নেই— ঔঁড়ির গায়ে পেরেরের সঙ্গে ঝুলছছে কাপড়ের কয়েকটা সরু ফালি মাত্র।

রানা এখনও জানে না নিকেল আর ডেকানকে দিয়ে ঠিক কি কাজ করাবে, টেরোরিস্টদের ক্যাম্প না পাওয়া পর্শন্ত জানাও যাবে না। তবে আদভানি পরিবারের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার সময় যা আন্দাজ করেছিন তা সত্যি প্রমাণিত হয়়ছেーএ-ধরনের একটা অভিযানে অংশগ্রহণণের যোগ্য যারা তাদের মধ্যে থেকে সেরা দু’জন ত্লেকককে পেয়েছে ও।
‘হেন, কেউ বলবে না একদল শিকারী সাফারিতে বেরিয়েছে!’ হেসে উঠন রানা। ‘এ তো পুরোদস্তুর সেনাবাহিনী, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। ভেরি ওুড। এবার দেখি কিভাবে কাজ করে এগুলো-কিছুই অজানা থাকা উচিত নয়।

সহাস্যে কাজ তরু করল নিকেল আরার ডেকান। স্মাইযার দুটো খুলে ফ্লেন ওরা, প্রতিটির ওয়ার্কিং পার্টিস চেক কর্লল, তান্রপর আবার জোড়া बाभान।

সব মিলিয়ে অস্ত্রগুলো পরীক্মা করত্তে আধ ঘণ্টা नাগল, তারপর আাবার রওনা হলো ওরা।

দিনের বাকি অংশ্যা অন্যান্য দিন্নের মতই কাটল, পরের দিনটাত। রাতুলো অালাদা কিছু নয়। ভোরবেেনা ঘুম ভাঙতে রকই দৃশ্য দেখ্যা গেল- তারাতনোকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে দিতেন্য আনো ফুুছছে, জমি
 গনগরে আ๒্তের ধারে বসে কফির মগে চুমুক দেয়া। সূর্য উঠলেই ক্যাম্প שটিয়ে আাবার যান্রা তরু, 'উত্তর-পচিমে মুখ করে খাঁ-খাঁ মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ছোটা।

মাবে মপ্যে ঝোাপের আড়াল থেকে বেবিয়ে এলল ওরা, কিনারায় দ্ৰঁড়িয়ে দেথ্রতে বপে সাম়নে একটা, প্যান, রোদে পোড়া মাটির তৈরি चখালা, অগভীর রকंটা গামना, আকंबिक স্ফট্রিকের প্রলেপ থাকায় চকচকে সাদা नাগছে গা । টাকের গ্গতি বাড়িয়ে দেবে রানা, জাহাজের
 পাল, ট্রাকের পিছনে র্রপালি ধুলো ফুলে-ফ্যৌপ উঠबে। পরে আবার
 চেঠা করুবে কাঁটাञলো, চাকায় ক্লেগে ছিটটে যাবে নুড়ি পাথ্, গা বেয়ে নেট্ম আসা ঘাম জমা হবে সীটের ওপর, স্টিয়ারিং হুইল ধরা হাত দूंটण টनটন কর্বে ব্যথায়.।

↔-४রন্নে অত্জিজ্ঞতা কয়েক দিন আগেণ হয়েছে রানার। ক্যাম্প
 आयद इয় হाँটার প্রশ্তুতি নেয়ার জনো, সেখান থেকে అরু হয়



সাফারিতে বেরিয়ে কখনোই একটানা তিন দিন বিষামহীন ছোটার মধ্যে থাকতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর•কোথাও বপৗঁুুোর তাগাদাও থাকে না।

মাঝে মধ্যে টাকের দায়িত্ব নিকেনের হাতে তুলে দিত়েছে রানা, দিত্যেছে বাধ্য হয়ে, যখন বুঝেছে একটানা হুইল আঁকড়ে থাকায় মনোযোগ আর ধরে রাখতে পারছে না—বিষাম না নেয়া পর্যন্ত নিকেন্নর হাতে থাকাই নিরাপদ। ঘন ঘন ঝাঁকি খাাচ্ছে হেডরেস্ট, তবু সেটার ওপরই মাথা দরেখে চোখ বুজ্জেছে, নিজের অজান্তেই চিত্তির মাধ্যে চলে অসেছে মেয়েটা। ডোরা ডারবি। গলা পর্যন্ত বোতাম আাঁটা ব্নাউজ, ফটোতে দেখে মনে হয় পৃর্ণ বয়স্কা এক নারীর মুখ, কোম়লতা আর কমনীয়তায় ভরা। আশ্র্য, এ মেয়ের ভয়-ডর বলে কিছু নেই? বিপজ্জंনক কালাহারিতে কি করছে সে?

ফটোতে যতই হাসুক বা কোমন মনে হোক, আসনে মেয়েটা ঠিক কি রকম হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়, তেবেছে রানা। নিজে যা ভালবারে স্রু সে-সব ব্যাপারে ব্যাকুল, পুরুষালি ভপ্গিতে আদেশ-নির্দেশ দিতে অভাস্ত। মাস কंয়েক মরুভৃমিতে কাটাবার পর নিজ্জেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে, সেই আত্মবিশ্বাস থথকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করব্েে তাদেরকে, যারা বছরের পর বছর এখানে শিকার করে বেড়িয়েছে। অদেরকে চেনে রানা, দু’চারটে নমুনो দ্দেখার সুযোগ হয়েছে! সাধারণত খিটখিটে মেজাজের হয় এরা, সদ্য ভার্সিটি বেকে পাস করে বেরিয়েছে, পরে থাকে নতুন সাফারি সুট, কাউকে সামনে পেলেই ‘কনজারভেশন’ আর ‘ইকোনজি’ সম্পর্কে নেককার ঝাড়বে।

পার্থক্য হলো, তারা সবাই, পুরুষ আর ডোরা ডারবি একটা মেয়ে। স্বাধীনচেত়া, শিক্ষিতা ভদ্রমহিনা, কালাহারি মরুভৃমিকে কানাডার একটা নিরাপদ পার্ক বনে ধরে নিয়েছিন- তারপর, এখন, বুঝতে ণেরেছে কত ধানে কত চাল। चপ করে ধরে ফেলেছে তাকে একদল টেরোরিস্ট, টেনে হিંচড়ে জঙ্গলের ভেতর নিত্যে গেছে। নিচ্চয়ই ফুঁপিতয়ে ফুঁপিয়ে 96

কাঁদছে সে, ভাবছে নিজ্জের একি সর্বনাশ করলাম।
সবুর করো, আসছছি আমরা।
তারপর রানা ভাবল, এ-যাত্রা মেয়েটা যদি উদ্ধার পায়, জীবনে আর কখনও কালাহারিতে আসবে না সে। এরপর থেকে প্রিয় চিতাবাঘের ওপর গবেষণণা চালাবে নিরাপদ লাইব্রেরীতে বসে, চেয়ারে দোল খেতে খেতে।

গতি কমল ট্রাকের, শকনো একটা নালায় পড়ে ভীষণ ঝাঁকি খখ়ো, তন্দ্রাচ্ছন্ন রানাকে প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ধাতব ড্যাশবোর্ডের গায়ে ছুঁড়ে দিল। গুঙিত়ে উঠল ও, হাত বুনাল কপালে, তারপর আবার চোখ বুজ্জে ঝিমাতে শুরু করল।
‘এটাতেই কাজ হবে...।
তিন দিনের দিন, গোধৃলি। নেৎলহাকেং থথকে প্রায় চারশো মাইল দৃরে এখন ওরা, ল্যারি बায়ান্নের সঙ্গে একমত হতয়ে রানাও ধারণা করেছিল এঁরপর আর্র টয়োটা 'নিয়ে এগোনো উচিত হবে না.। এখান থেকে ওদেরকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।

ছোট একটা জঙ্গলের পাশে থথমেছে ট্রাক। নিচে নেমে জঙ্গলটাকে এক চক্কর ঘুরে এল রানা। গাছগুন্না গাঢয় প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মাঝখানে ফাঁকা একটু জায়গা দেঁখা গেল্ন। জঙ্গলটার আকৃতি প্রায় গোল, এক জোড়া গাছের মাঝখানের ফাঁকটুকু মেপে দেখা গেল কোন রকল্সে ঢুকতে পারবে ট্রাক।
'নিকেল, তোমার প্যাঙ্গা বের করো,’ নির্দেশ দিন রানা। ‘গাছের ডাল ঢেটে পুরো ট্রাকটা ঢেকে 'চেলতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়় জঙ্গলের বাইরে ঝোপ কাটতে শুরু করল নিকেন।
মরুভূমির এই অংণে কারও আসার সস্তাবনা খুবই কম, তবে বুশম্যান আর পোচারদের কথা কিছু বলা যায় না। আশপাশে বুশম্যানরা থাকলে ট্রাক লুকিয়ে রাখার এই পরিশ্রমটুকু বৃথা যাবে ওদের, এখান কালো ছায়া-১

থেকে অন্নক মাইল দৃর্রে অস্পষ্ট চাকার দাগও তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না, ট্রাকটাকে যুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করে आসবে। তবেে দলটা यদি পোচারদের হয়, ডাল-পালা দিত়ে তেকে রাখলে তাদের চোথে. সহজে ধরা পড়বে না।
‘ডেকান্নের দিকে ফির্ল রার্না, ট্রাঁক থেকে অস্ত্র আর রসদ নামাতে বাস্ত নে। 'প্যাক্ হবে তিনটে, ঢ্ডোন,' বলল এ। 'দুটোয় থাকবে খাবার, অ্যামুনিশন, রশি, ছুরি এই স্;; বাকিটায় অষু একটা জেরিক্যান। দ্বিতীয় জেরি-ক্যান আার বাকি যা সজ়ে নেব না; সব বালির নিচে भুঁত্তে রাখতে হবে।'

যতটা সं্ত্ব, কম ঝুঁকি 'নিচ্ছে র রানা। জিনিসতুনো ট্রাকের' ডেতর রেখে তেনে বুশম্যান্ বা বপোচারদের হাতে পড়তে পারে। यদিও মাঁিত্তে भ্রুত রাখলেই যে সম্প্পৃর নিরাপদ शাকবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং, বলা চলে হায়েনাখুলোকে এ্টটা সুট্যোগ দেয়া হচ্ছে। ওতুনোর কাঁধ আর চোয়ানে সাংঘাতিক শক্তি, গন্ধ ऊ゙কে यদি বুঝতে পারে মাটির্ তলায় কিছু আছে, কর্যেক ফুট পর্যন্ত গর্ত করে ফেলবে, তারপর .যা পাবে সব চিবিত্যে নষ্ট করবে। তবू সুত্যোর্ট রুশম্যান বা ঢপাচারদের না দিয়ে হায়েনাদের দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।
‘প্যাকগুনো কি দিয়ে তৈরি কর্ব, স্যার?’
কয়েক সেকেণ চিন্তা করল রানা, আগুল মটকাচ্ছে। সাফারিতে সাধারণত বড় জাকারের ক্যানভাস ব্যাক-প্যাক নিয়ে আাে ও, কিন্তু এবার তাড়়াহুড়োর মধ্যে ভুলেে গ্গেছে। অবশেষে বলল, ‘গ্রাউબ শীটটা কেটট ঢফলো। কেটে তিন টুকররা করো, তারপর প্রতিটি টুকরোর কিনারা তার দিয়ে সেলাই করো। শোন্ডার--্্্যাপ লাগিয়ে নিলেই হবে। খুব: একটা আরাম পাওয়া যার্রে না, তবে কাজ চলবে।'

গ্রাউબ শীটটা বের করে কাজে লেগে গেল ডেকান।
রওনা হবার প্রস্তুতি নিত্ত দু'丬্টা লাগল ওদের। টোপ-ঝাড় কেটে পাহাড় তৈত্রি ক্রা হয়েছে; ভিতরে ট্রাকট়াকক দেখা যাচ্ছে না। ৮o

প্যাকগুলো তৈরি করে ভভতরে যা ভরার ভরে নিয়েছে ডেকান, বাকি সব বালির ভেতর পুঁতে পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। জঙ্গলের কিনারা থেকে পণ্চাশ গজের মধ্যে নিজ্জেরে সমস্ত দাগ মুছে ফেলেছে নিকেল্। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল আট়টা। জাঁকিয়ে বসছে শীত, দিগন্তে মাথা তুলছে আধখানা চাঁদ।
‘কিভাবে কি করা হবে শোনো••।’ ছোট আগুনটার সামনে বসে রয়েছে রানা, ওর উল্টোদিকে বসেছে নিকেন আর ডেকান। 'আমার হিসেবে, ড্রপ-জজোন てথকে চন্নিশ মাইল দৃরে রয়েছি আমরা। তুমি আমার সঙ্গে ণকমত, নিকেন?’

মাথা ঝাঁকাল নিকেল। আদভানি পরিবারের ফার্ম ম্যানেজার হিসেবে দূর-দূরান্তে গরু-মোষের পাল নিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয় তাকে, ম্যাপ দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত, नেৎনহাকেং থেকে নেড়িগেট করতে সাহায্যও করেছে রানাকে। এমনিতেও ড্রপ-জোনটা খুঁজে নেয়া কঠিন হবে না। জঙ্গনের ভেতর টিনের কৌটোটা হারিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে কোন ঝুঁক্কি নেয়নি টেরোরিস্টরা, বাধ্য হয়ে নির্দিষ একটা প্যান-এর কথ্থা উল্লেখ করতে হয়েছে তাদের । ছোট্ট একটা প্যান-এর কথা বনেছে তারা, কো-অর্ডিনেটস-এর ভেতর ওটাই একমাত।
‘আমাদেরকে তাহলে দুই রাতে চন্নিশ মাইল পেরুতে হবে, কারণ এখন থেকে আমরা ওধু রাতত হাঁটব আর দিনে ঘুমাব। টেরোরিস্টরা পাহারা দেবে, প্যান থথকে কয়েক মাইল পর্যন্ত। তার মানে হলো, আজকের রাতটাই খ্ু সহজে এগোতে পারব আমরা। তুমি পথ দেখাবে, ডেকান। মাঝখানে থাকবে নিকেল। আমি পিছনে। কালকের রাতটা অন্যরকম হবে। ড্রপ-জোনের কাছাকাছি ণপৗৗছছ যাব আমরা...কে জানে ওটার চার ‘ধারে কি করে রেখেছে ওরা। ঠিক আছে...।

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিন হতে এগারো ঘন্টা বাকি। এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিলে হাতে থাকবে फ্শশ ঘন্টা, এই সময়ের ভেতর অন্তত প゙চিশ্র ৬—কালো ছায়া-১

মাইল পেরুতে হবে ওদেরকে। অন্ধকাররর ভেতর দিয়ে বিরতিহীন কঠিন পদযাত্রা, তরে যেহেতু ডেকানের নেতৃত্বে ত্নিজনের দলটা বন্য প্রাণীদের চলাচলে তৈরি পথগুলো ব্যবহার করবে, কাজটা অসমষ্ঠব নয়।
‘ঠিক ষাট মিনিট পর রওনা হব আমরা।' নিজ্জের প্যাকের গায়ে হেলান দিল রানা। আগুনের আঁচ লাগছে মুঁ্খ, তবে মাথার ওপর দিত়ে বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণের পাহাড় থথকে ছুটে আসা কালাহারির শীতকালীন বাতাস, ঠাগ্য়় হি হি করছে গাছের পাতাতুলো ।

## সাত

ব্যাপারটা যে আবার ঘটতে যাচ্ছে তিন দিন আগেই তা অনুভব করতে পারল ডোরা ডারবি।

ইত্মিধ্যে চিতাবাঘ একই জায়গায় দু’’প্তা কাটিয়েছে। উত্তরদিকে রওনা হবার পর এত লম্বা সময় এই প্রথম থাকন । ডোরা ড়ারবির সন্দেহ হতে লাগল, তার বোধহয় বুঝতে ভুল হয়েছে, ওটা হয়তো কোন অভিযানে বেরোয়নি-ভাল শিকার পাবার আশায় অস্থিরভাবে নতুন একটা এলাকা খুঁজছিল, এতদিনে পেয়ে গেছে সেটা।

চিতাবাঘ আস্তানা গেড়েছে বড় একটা বেওব্যাব গাছে। গ্রন্থি, মোচড় আর ছায়া ভরা একটা গাছ। প্রতিদিন ভোর আর সন্ধের দিকে ওখানে গেছে মেয়েটা, কয়েকটা পাথরের আড়ানে গা ঢাকা দিয়ে বসেছে, ত্রিশ গজ দূর থথকে চোতখ বিনকিউলার তুলে তাকিয়ে থথকেছছু। সন্ধের সময় প্রায় প্রতিবারই গাছ থথকে নৈমে শিকারে বেরুবার সময় চিতাবাঘটাকে দেথতে পায়নি সে। রাতের অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত ৮২ রানা-২২৩

অপেক্ষা করবে ওটা, কখন তে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে বোঝাই যায় না। ঘন অন্ধকার ঝোপের গায়ে কালো একটা ছায়া, কিভাবে দেখতে পাবে? মরুভৃমির ওপর দিয়ে বহেঁটে কোনদিকে চলে গেল বোঝার কোন উপায় নেই। তবে কোন কোন রাতে, আরও পরে, প্যানে জমে থাকা পানি খেতে দেখা গেছে।

ভোরগুলো অবশ্য অন্যরকম। আলো ফুটতে শ্তু করার পনেরো মিনিটটর মধ্যে নিয়মিত ফিরে আসে ওটা। ফিরেই গাছের গুড়়িটাকে ঘিরে চক্কর দেবে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বাতাস ওঁকবে, প্রস্রাব করবে, তারপর এক লাফে উঠে যাবে ওপরে, চোখের পলকে হারিয়ে যাবে শাখাগনোর আড়ালে। রোদে তপ্ত নম্বা দিনটা ওখানেই কাটিয়ে দেবে ঘুমিয়ে।

এক সকানে সে অনুভব করল ওটা বোধহয় আবাঁর রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকালটা হুরু হলো অস্বাভাবিক একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে। চিতাবাঘকে শিকার করতে দেখল মেয়েটা।

এর আগেও দু’বার ওটাকে শিকার করতে দেখেছে সে, তবে দু’বারই রাত়ের অন্ধকারে, অনেকটা দূর থেকে। দেখখছে চাঁদের আলোয় ছুট্ত একটা ঝাপসা আকৃতি, মোচড় খাচ্ছে ঘাসের ওপর ধরাশায়ী একটা হরিণের দেহ, ম্মান ও ভাঙাচোরা; তারপর চোখে পড়েছে ধীরগতি বালির ঘূর্ণি। ব্যস, এইটুকু। যদিও জানে যে এটুকু দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। খখালা প্রান্তরে কদাচ শিকার করে চিতাবাঘ, শিকারের জন্যে তার পছন্দ গাছ বা ঝোপের নিরেট আড়ান । সেক্ষেত্রে একবার নয়, খখালা প্রান্তর্র দু'বার শিকার করতে দেখা ভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই। সেদিন সকালে উজ্জৃল আলোয় শিকার করা হললা, মাত্র ত্রিশ গজ দূর থেকে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতেও বপল সে ।

সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেকটা দেরি করে ফিরল চিতাযাঘ। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে উঠে অসেছে সূর্য, ককিয়ে যেতে করু করেছে শিশির, ফিরে যাবার জন্যে মনে মনে তৈর্রি হচ্ছে মেয়েটা, ভাবছে সে কালো ছায়া-১

এখান্ন এসে পৌছুনোর আগেই বোধহয় ফিরে অ্রে গাছে উঠে পড়েছে ওটা। তারপর হঠাৎ উদয় হলো। সেই অকই মুহূর্তে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এন বুন্না একটা ওয়ের, শান্ত ভঙ্গিঢে রেঁটে আসছে ঘাসের ওপর দিত়়, চিতাবাঘের'উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানে না।

থমকে দাঁড়িয়ে প়ড়ল চিতাবাঘ, গায়ে জড়িয়ে থাকা কালো পশমের কোট গাছটার গাঢ় রঙের গুঁড়ির সঙ্গে এমন মিশে আছে, মনে হলো বাঁকা ও ঢেউ থখলানো একটা শিকড় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। হেলেদুলে এগিয়ে আসছে ওয়োরটা, তারপর কি তেবে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথা নিচু করে মাটি 飞ুঁক, তারপর আবার মাথা তুনে একটা আওয়াজ ছাড়ন ঘোৎ করে—দাঁতগুলো মেটে আর হনদেটে। এই সময় নাফ দিল চিতাবাঘ।

আধ মিনিট ধরে কাতর আর্তনাদ শুনতে পেল মেয়েটা। কাপড়ের তৈরি একটা পুতুলের মত এদিক ওদিক ঘন ঘন আছাড় খেলো ওয়োরটা, যম তার গলার শিরা খুঁজ্জে পাবার জন্যে যুদ্ধ করছে। শিরাটা বেয়ে ণেল, মাংস ছেঁড়ার শব্দ হল্লো; পেশীর স্বত ঃস্ফৃর্ত খিচুনি অলোমেলো করে দিল বানি, তারপর নিস্তব্ধতা নামল-সে নিস্তব্ধতা ফুটো হলো শুধু নরম সন্তু্টিসূচক গরগর আওয়াজে।

ধীরে ধীরে সিধে হরনা চিতাবাঘ, নিহত য়োরের চারপাশটা ऊঁকল, তারপর থেটে দু’একটা কামড় দিয়ে অंন্ৰ খানিকটা মাংস খখলো। সদ্য শিকার করা পুরস্কার চিহ্নিত করল না, কোথাও সরান্ন না, লাফ দিয়ে অদৃশ্য হর্যে গেল গাছের ওপর।

দুপুর পর্যন্ত পাথরতুন্নের আড়ালে লুকিয়ে থাকল মেয়েটা। ক্যাম্পে ফিরতে না দেখে ছোকরাদের একজন থুঁজতে এল তাকে। ইতিমধ্যে একজোড়া হায়েনা তয়ারটার ওপর ভাগ বসিয়েছে, টুকররা-টাকরা মাংসের ন্লোভে ছুটে এসেছে কয়েকটা মিয়ারক্যাট, আশপাশে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে কয়েকট়া শকুন। সকাজের পুররাটা সময় মাটি থেকে মাত্র নয় ফুট ওপরে ওয়ে থাকলেও একবারও ওদেরকে চ্যালেঞ্জ কর্রনন

চিতাবাঘi
বিস্মিত হর্যে ফিরে গল সে। চিতাবাঘ হত্যা করে ও্ু খিদে ণেলে, নয়তো কোন প্রতিদ্বন্⿹勹/ী দ্বারা আক্রান্ত হরল। কিন্তু শুয়োরটা তার প্রত্দ্দন্দী ছিিল না, আক্রমণও করেনি-প্রায় নিরীহ একটা প্রাণী, একবার ধ্কক দিলেই আতক্কে পালাতে দিশে পেত না। আবার, খিদে নেগ্গেছে বনেও হত্যা করেনি।. শিকার করার পর দু’এ‘ক কামড়ে অন্প একটু. মাংস খেয়েছে, বাক্টিা অবহেলার সঙ্গে ফেরে রেথে. গেছ্ছে মরুভূমির ক্ষোর্ত প্রাণীদের জন্যে। বড় জাতের অন্য কোন বিড়ালকে এ-ধরনের অদ্রুত আাচরণ করতে দের্খেন সে।

সন্ধে ও ভোরে, পরপর দু’দিন আবার ফিরে এন মেঁয়েটা; কিন্তু চিতাবাঘটাকে আর দেখতে পপল না। গাছের নিচে বালি পরীক্ষা করুল সে, পায়ের কোন চিহ্ণ নেই। ঔয়োরটা ইতিমধ্যে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে, দখল করে নিয়েছে ঝাঁক ঝাঁক পো়া। তারপর তৃতীয়দিন ভোরের আধো অন্ধকরে আবার সেট়াকে দেখতে পেল সে।

একটা ডাল থথকে नाফিয়ে নিচে নাম় চিতাবাঘ, মুহৃর্ত কত্যেক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল হালকা কুয়াশার ভেতর, তারপর দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হলো উত্তর দিকে। পাথরতুুলোর আড়ালে ওুয়ে থাকন মেয়েটা। করার কিছু নেই তার। পথের চিহ্ন কিভাবে খুঁজে পেতত হয় ত়া যদি জানাও থাকত, তবু পায়ের ছাপ অনুসরণ করার উপায় ছিল না। এখন ৩ধু অপেক্ষা আর আশা করতে পারে সে।

বেনা এগারোটায়, সূর্य অনেক ওপরে উঠে এসেছে, তার অনুমান সত্যি প্রমাণিত হলো, পৃরণ হলো আশ।। आবার উদয় হলো চিতাবাঘ, হাঁপাচ্ছে, হাঁটাচনার গতি আগেের চেয়ে অনেক ধীর, গাঢ় মুখের় কিনারা থেকে ফ্যাকাসে লাল জিভ অসাড়ভাবে ঝুলছে। ওটার বাকুলতা বা আকাঙ্ক্ষার কারণ যাই হোক, উত্তরদিক ওটাকে চুম্বকের মত যতই টানুক, কালাহারির অসহ উত্তাপে কাহিন হয়ে পড়েছে বেচারা।

বেওব্যাব গাছের Жঁডিটাকে দ’বার চক্কর দিন চিতাবাঘ। তারপর কালো ছায়া-১

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওপরের ডালে চড়ে বসন্ল।
পাথরগুন্লোর আড়ান্লে দাঁড়ান মেয়েটা। শয়োরটাকে যখন মারা रলো তখনই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছিল সে, এখন নিশ্চিত হলো । দিশেহারা হঢ়ে পড়েছে চিতাবাঘ, দিকভ্রান্তির শিকার। সেজন্যেই র্যোরটাকে আক্রমণ করে। খাঁদ্য বা শত্রু মনে করে নয়, মস্তিচ্কের জটিল মেকানিজমে একটা পথ থুঁজে পাবার প্রক্রিয়া চলছিন, এই সময় হঠাৎ সামনে উদয় হয়ে চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে বসে শুয়োরটা, বাধা সরানোর জন্যে হত্যা করা হয় তাকে।

আজকের দিনটা চিতা বিশ্রাম নেবে। কিন্তু আজ রাতে, কিংবা কাল বা পরশু রাতে, আবেগ ও ঢপ্রেরণা ফিদে ৃপেে, আবার রওনা ъবে ওটা—এবার ঠাণ্ড অন্ধকারকে বেছে নেবে, দিনের উত্তাপে নিজ্জেকে কাহিল হতে দেবে না। আর চিতা যখন রওনা হবে, ওটার পিছনে থাকবে মেয়েটা। পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটল সে, প্যানের ওপর ক্যাম্পের দিকে উডঠে যাচ্ছে।

## আট

ঝোপ-ঝাড়ে পুরোপুরি ঢাকা লম্বা, নিচু একটা গর্ত্রে মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে রানা।

দেখভত না পেলেও ওর পাশেই রয়েছে নিকেল, তবে কাত হলে দু’জনের হাঁটু পরশ্পরকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। ওদের কয়েক ফুট সামনে প্রায় খাড়া ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমিন, নিচে সমতল প্যান আরও সামনে, আধ মাইল দূরে প্যানের অপর দিকটায় আরেকটা উঁদু ঢাল দেখা যাচ্ছে,

ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। দুই ঢালের মাঝখানে কিছুই নেই, চাঁদের আলোয় ম্মান রূপালি চাদরের মত পড়ে আছে মরুভৃমি।

মাথা ঘুরিয়ে কান পাতল রানা, অন্ধকারের ভ়েতর কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। পোকা-মাকড়ের গুঞ্জন, দৃর থথকে ভেসে আসা একদ্দ শিয়ালের কোরাস, বাতাস পাওয়া ঘাসের খস খস। আর কোন আওয়াজ নেই। খানিক পর গর্তটার ভেতর ঝোপগুলো দু’ফাঁক হওয়ায় ডেকানের ফিরে আসার শব্দ পাওয়া গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার আরেক পাশে চলে এল. ডেকান, কার্নে কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করন, ‘কিছুই দেখলাম না, স্যার। দু’দিকেই এক্শা গজ্জ পর্যন্ত গেছি। প্রচুর হহাপ দেখলাম, মানুচের পায়ের দাগও আছে, তবে সবই পুরানো-গতকাল বা তারও আগের। আর্জ রাতে ধদিকটায় কেউ আiসসনি।'
‘ঠিক আছে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকছি আমরা।’ বাম কজ্জিটা চোতথর সামনে তুলল রানা। আলোকিত ডায়ালে ছ’টা বাজে। ভোর হঢত আর এক ঘন্টা. বাকি। 'বিশ মিনিট করে পাহারায় থাকো। প্রথমে আমি, তারপর নিকেল আর ডেকান ।'

নড়াচড়ার মৃদু শপ্দ হল্লা, উপুড় হয়ে ুয়ে পড়ল নিকেল আর ডেকান। তারপর আবার অটুট নিস্তব্ধতা । আগের মতই উবু হয়ে বসে থাক্ রানা, খালি প্যানটার দিকে তাকিয়ে।

এই জায়গায় চারটের দিকে. পৌচেছে ওরা, ইত্মিষ্যে ট্রাক ছেড়ে রওওা হবার পর ত্রিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। প্রথম রাতু এগোতে তেম্মন কোন অসুরিষে হয়নি, ঝোপতুন্না ছিন ছড়ানো-ছিটানো, বুন্না প্রাণীদের চলাচলের ফনে একটার সঙ্গে অপরটার মাঝখানে অস্পষ্ট পথ তৈরি হয়েছে। কোন ঘটনা ছাড়াই প্রথম রাতে পঁচিশ মাইন পেরিয়ে আসে ওরা। দিনটা ঘুমিয়ে কাটায়। ছোট একটা জঙ্গলের ভেতর প্রত্যেকে পাহারায় ছিল চার ঘণ্ঢা করে। কোথাও কাউকে দেখা যায়নি, সন্ধের পর আবার হাঁটা ধরে।

দ্বিতীয় রাতটা ডোগায় ওদের। টটরোরিস্টদের প্যান থথকে মাত্র भনেরো মাইল দূরে ছিল ওরা, জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে খানিক দৃর আসতেই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে ঝড় ণুরু হলো। বৃষ্টি ছাড়াই সরে গেল ঝড়াটা, কিন্তু তারপর কয়েক ঘণ্টা চাঁদটাকক সম্পূর্ণ ঢেকে রাiখল ভারি মেঘ। এক অর্থ্থ অন্ধকার গাঢ় হওয়ায়.উপকারই হয়েছে, ওদিকটায় টেরোরিস্টদের কোন গার্ড থাকনে ঢেথতে পায়নি ওদের। কিন্তু রগোবার গতি কমে যায়’। মাঝরাতে, রওনা হবার পাঁচ ঘণ্টা পর, টেরেন্টেনে মাত্র সাত মাইল এগোতে পারে ওরা ।

তারপর মেঘ কেটে ণেল, রানা সিদ্ধান্ত নিন ঝুঁকি যা-ই থাক হাঁটার গতি বাড়াতত হবে। ভোরের যথেট্ট আগে ট্টরোরিন্টদের পানের মাথায় পজিশন নিতে না পারলে গোটや মিশনটাই ব্থ্থ হয়ে যাবে। টিনের কৌটার পত্ন চাক্ষু করতত হবে ওদেরুকে। দশ মিনিট বিশ্রাম নিতে বনে ও, প্যাকগুনো নিজেরদের মধ্যে বদলাবদনি করে নেয়-জেরিক্যানটা সবগুলোর চেয়ে বেশি ভারি-তারপর প্রায় ছোটার ভঙ্গিতে হাঁটা ধরে।

সবচেট্রে খারাপ সময় ছিন শেষ এক ঘঈটা। রাত তখ্ দুটোর মত, রানার হিসেবে এক মাইলেরও কম হাঁটতে হবে ওদের। প্যানটা খুঁজ্জে বের করার জন্যে ডেকানকে পাঠিয়ে দেয় ও-প্যানের আশপাশটা দেখে আসবে, নিজ্জেদের আস্তানার জন্যে একটা জায়গাও বাছবে। তিনটের দিকে ফিরে এল ডেকান। প্যানটা সরাসরি ওদের সামনে, একটা ঝোপে কিনারা কেটে পরিষ্ষার করে রেথে অসেছে, অবজারভেশন প্পাস্ট হিসেবে ব্যবহার কর্রা যাবে। কিন্তু প্যানটার চারদিকে অনেক্গুো পথ দেখা গেছে, আর ণেষ চারশো গজ থাকতে ঝোপণুলো কয়েক खুট খাটো হয়ে গেছে লম্বায়। কাজেই হামাগুড়ি দিত়ে এগোতে হবে ওদেরকে, আকাশের গায়ে ওদের কাঠামো যাতে না ফোটে।

অবশেষে যখন ঝোপ আর গাছপালার ভেতর পৌছুল ওরা, ঠাণা

বাতাস আর কুয়াশা থাকা সত্ত্রে ঘামে ভিজে গেছে রানাব্র শার্ট, হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে, বাহ্ দুটো কাঁপছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলন ও, তারপর আবার পাঠাল ডেকানকে। ডেকান এতক্ষণে ফিরে এসে খবর দিল ওদের দু'পাশে কোন দিকেই একশো গজ্জ পর্যন্ত এখনও কোন গার্ড নেই।

অবাক নাগছে রানার'। পায়ের যে-সব ছাপ ডেকান দেখে এসেছে ত্তা থথকে বোঝা যায় গত আটচল্লিশ ঘন্টায় বেশ কিছু লোক এদিক'দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে। অথচ টিনের কোটা পড়ার আগের রাতে জায়গাটা একদম খালি পড়ে আছে। প্যাক থথকে বিনকিউলার বের করে প্যান-এর বপরিমিটার খুঁজল রানা। সিগারেটের আগুন বা কারও নড়াচড়া ধরা পড়তে পারে চোখে। হতাশ হতে হলো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাঁধের ওপর স্নীপিং ব্যাগটা ফেলে শীত ঠেকাবার চেষ্টা করল ও।

সাতটার পর ফর্সা হতে রুরু করন আকাশ। ইতিমধ্যে নিজেদের পালা শেষ করেছে নিকেন আর ড়েকান, তারাও এখন রানার দু’পাশে উবু হয়ে বসেCছ। তিনজনই তাকিয়ে আছছ প্যানের দিকে-সৃর্য ওঠার পর প্যানের জমিন রূপালি থেকে লালচে হয়ে উঠ্ট্, তারপর চোখধাঁধানো সাদা । ঘড়ির কাঁটা আট-এর ঘর পেরুন্ল, তারপর নয়-এর ঘর, ঝোপের ছায়াতুও এখন ররাদের জ়ঁঁচ এসে ঢুকছে, চকচক করছে প্যানটা, তবু কিছু দেখা গেল না।
'স্যার..:।'
রানার বাহুতে হাত পড়'ল ডেকানের। দশটা বাজতত পাঁচ মিনিট. বাকি। সবার আগ্গ ডেকাঢ্নর কানেই ধরা পড়েছে। রানাও টনতে পেয়েছে শব্দটা—দক্ষিণ দিকে কোথাও মৃদু তুঞ্জন। ড্রপ তপ্লেন।

একবার মনে হনো, ঢপ্লেনটা চক্কর দিচ্ছে। তারপর, ঠিক এক ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে, যান্ত্রিক গুঞ্জনটা ব!ড়ল, পরমুহৃর্তে চনে এল দৃৃ্টিপথের ভেতর। হালকা নীল একটা সেসনা নিচে দিয়ে দ্রিত পুবদিক থথকে উড়ে গেল, পিছনে সৃর্য।. চোখ কুঁচ়কে তাকান রানা!, পরিষ্কার দেখতে না কালো ছায়া-১

পপলেও মনে হনো ফিউজিলাজে কালো একটা তীর আাঁকা রয়েছে-কালাহারি এয়ার-এর প্রতীক্ চিহৃ। এই় কোম্পানীর ব্লেনই চানায় জর্জ।

ড্রাম পেটানোর মত আওয়াজ তুলে প্যানটার ওপর দিয়ে উড়ে এল ণ্লেনটা, ওদের মাথার ওপর অসে বাঁক ঘুরল, বৃত্ত তৈরি করে ফিরে গেল পুবদিকে, তারপর হারিয়ে গেল দিগন্ত্ররেখার ওপারে। চোথ নামিয়ে প্যানের দিকে তাকাল এবার রানা। টিটের কৌটোটাকে প্লেন থেকে ফেলতে দেথ্থেি ও, তবে এই মুহৃর্তে সেটাকে মাটিতে পড়তে দেখল। টিনের কৌটা মানে একটা মেটাল সিলিগুার, ওপরে ফুনে রয়েছে ছোট হলুদ প্যারাসুট। মাটির ওপর ঘন ঘন আছাড় খেলো সিলিণ্ডারটা, পিছনে থুদ্দ ধুলनाর মেঘ রেরে যাচ্ছে। এক সময় স্থির হলো সেটা, হলুদ সিক্কটাও ধীরে ধীরে নিচে পড়ন।
'দেখুন, স্যার...!' এবার নিকেল কथा বলन, পাতার ফাঁক দিত্যে একটা হাত লম্বা করে দিয়েছে। ‘ওদিকে, বাত্ম।’

চোথে বিনকিউলার তুবে তাকাল রানা। হাফপানট, ও ঢেঁড়া শার্ট গায়ে এক কৃষবর্ণ তরুণ লাফাতত লাফাতে বোপ থথেকে বেরিয়ে এসে পানের কিনারায় দাঁড়াল। এক కেকেগ থামল সে, চারদিকটা ভাল করে দেখে নেয়ার কোন গরজ নেই; ঢান বেয়ে নেমে এল পানেনর সমতল জমিনে। এতক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ান সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কি যেন বলন।'এক মুহৃর্ত পর আরও দু'জন যোপ দিল তার সঙ্গে। একই বয়েস, একই বপাশাক, কারও হাতেই কোন
 ডেকালনর হতে ধরিয়ে দিল রানা, বলन, 'কি বুঝাছ, দেখে বলো।'

তিনজনের দলটাকে ভাল করে দেখল ডেকান। তারপর নিকেনকে দিন বিনকিউনার। সবশেষে নিজেদের মধ্যে সেৎসোয়ানা ভাষায় কথা বলन निচু গলায়।
‘ওরা বাইরের নোক, স্যার—সোয়ানা তো নয়ই, জুনু বা বান্টুও ৯০

নয়।
তার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল নিকেন্ত। স্বস্তিতে একবার চোখ বুজল রানা। আর যাই ঘটুক না কেন, টেরোরিস্টদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি চালাতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

বিনকিউলারটা ফফরত নিয়ে আবার প্যানের দিকে তাকাল রানা। সিলিগ্গারের কাছে পৌছে ঢেগছে তিনজনের দলটা, দেখে মনে হলো নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে তারা। অবশেষে, দু'জনের ধাক্কা খখয়ে অগোল একজন, সাবধানে ভয়ে ভয়ে খখাঁচা মারল পা দিয়ে। গড়াতে শুু করন সিলিত্ডারটা, আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল্ল আফ্রিকান তরুণ, তার সঙ্গীরা ঢেসে উঠল। তাদের সন্দেহ ছিল, সিল্লিারটা বোমা বা অন্য কোন ধরনেনর বিপদ হতে পারে। প্রথম তরুণ আবার এগিয়ে এল, এবার সাহসের সঙ্গে ধরন সিন্গিণ্ডারটা, কাঁধে তুনে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বাকি দু’জন গছিয়ে তুলে নিল প্যারান্যুটটা, পিছু নিন প্রথমজুনের। এক সম়য় ঢালের় মাথায় উঠে অদৃশ্য হঢ়় গেল তিনজনইই।

বিনকিউল্নার नाমিয়ে রাখল রানা, ঝোপের গায়ে হেনান দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বিস্ময়ের মাত্রা আরও বরং বেড়েছে ওর। প্যানের চারপাশে কোন গার্ড তো ছিলই না, এখন আবার সিলিগারটা নিতে এন তিনজন নিরস্ত্র তরুণ, গোটা ব্যাপারটাই যাদের্ কাছে কৌতুুপ্রদ। টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে একেবারেই বেমানান এরা। মুক্তিপণ চেয়ে যে ভাষায় চিঠি রেখা হয়েছে, তার সঙ্গেও কোন মিল নেই। নাকি नিজেদের ওপর ब্র বেশি আস্থা তাদের তে সাবধান হবার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি?

निকেनের দিকে তাকান রানা । ‘কি বুঝলে?’
ভুরু কুঁচ্টে ঢোয়ালে আঙুন ঘষল নিকেন। 'মাথায় কিছু ঢোকেনি, সার।’
‘ডেকান?’:
কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করর থাকল ডেকান । ওর মত তারাও অবাক হয়ে

## গেছে।

‘ঠিক আছে, রাত্রের আগে আমাদের কিছু করার নেই,’ আড়নোড়া ভৈঙে বলল রানা। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপ্গুলো খুঁজ্েে বের করবে তুমি, ডেকান। ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। দেখা যাবে ক্যাম্পটা খুঁজ্জে পাওয়া যায় কিনা।

পানা করে ঘুমাল আর পাহারা দিল ওরা, বিকেল পর্যন্ত। চারটের সময় রানার ঘুম ভাখান ডেকান। পাহারা দেয়ার পोনা নিকেলের্, তবে ডেকানও জ্রেগে রয়েছে-ঝোপের ত়েতর দিয়ে তীক্ন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।
‘কি বাপার!’’ উঠে বসन রানা, হাত্রের উন্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে ওদের দৃা্টি অনুসরণ করে তাকাল। রোদে পোড়া প্যান খালি পঢড়ে অছে, কিনারাগ্তোততও কাউকে দেখা গেন না।
‘ধোঁয়া, স্যার,' বनল निকেল। 'ক্যাম্প खায়ার।’
বাতাস ษুঁকল রানা, গরম অর 刃ুকনো। মাটি আর ঘাসের গন্ধ বপে ※ৃু। 'ঠিক জানना?’
‘কোন সন্দেহ ঢেই, স্যার।' পিছ্ন দিকে ছেনান দিল ডেকান, ঝোপটা দু’হাতে ধরে ফাঁক করল, তারপর চোথ ইশারায় দেখাল। 'ওদিকটা てথকে আসছছ!' যেখানে মরা গাছটা দাঁড়িয়ে রয়়ছে, নোকগুলো ওটার পাশ দিত়েই হেঁটে গেছে তখন। গাছটার ঠিক কাছে নয়—খানিকটা বাম দিকে, খুব বেশি হরে দুশো গজ দৃঢর। একটা নয়, স্যার, দুটো আञুন। ঝোপের মাথার ওপর ভান করে তাকান, বোঁয়া ‘দেখতে পাবেন।'

আবার তাকান রানা। মরা গাছটা সহজজজই চিনতে পারল। কত়়ক সেকেণু তাকিয়ে থাকার পর বোঁয়ার রেশও দেখত্ত ণপন। 'হয়ত্তা ছোটখাট দাবানল শুরু হয়েছে,' বলল ও।

মাথা নাড়ল ডেকান। 'না, স্যার। বেঁয়ার স্রু দুটো রেখা । দাবানল হলে মেঘের মত জমে যেত। ওখানেই ওরা ক্যাম্প ফেলেছে, স্যার ।' ৯২
'মাই গড!' পিছনে হেনান দিল রানা। গার্ড্রের অনুপস্থিতি, তিন আনাড়ি যুবকের সকৌতুক আচরণ, ড্রপ-জোনের কিনারায় ক্যাম্প-গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্ধাস্য লাগছে ওর। ধারণা করেছিল, ড্রপজোন থথকে অন্তত ত্রিশ-চন্লিশ মাইন্ণ てহেঁটে てপৗছুতে হবে টেরোরিস্টদের ক্যাম্পে। 'ঠিক আছে, ডেকান,' বলन ও, 'তোমাকে দায়িত্ন দেয়া হলো। তিন ঘট্টা পর বেরিিয়ে পড়ো, ঘুরে অসে আমাকে জানীও ব্যাটাদের উদ্দেশ্যাটা কি।

তিন ঘঁ্টা পার হলো, অস্ত গেল সূর্य। অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই বেরিয়ে পড়ন ডেকান।

রাত এগারোটার দিকে ফিরল সে। যেমন নিঃশব্দে গিয়েছিন তেমনি নিঃশক্দে হামাঙুড়ি দিয়ে ফিরে এন। ছোট একটা ক্যাম্প, স্যার। আগুন দুটো জানা হয়েছে গর্তের ভেতর, তবে গোটা কাাম্প্পে আলোর কোন অভাব নেই। একটাই তাঁবু, সব মিলিয়ে আট কি নয়জন ন্লোক। সবাই সারাহ্ষণ হাসাহাসি আর থাওয়াদাওয়া করছে। একটা ঠেলাগাড়ি দেখলাম, ভেতরে কয়েকটা রাইফেল...।

রানা আর নিকেলের মাঝাখানে হাঁটু নেড়ড়ে বসেছে ডেকান, ঘামে ভেজা মুখ চাঁদের আলোয় চকচক করছে।
"আর কি দেখনে?’
'আর দেখলাম ম্যাঙ্ডামকে। ক্যাম্পের কাছে তখনও প্পেছছাইনি, আরেকটু হনে ধাক্কা খাচ্ছিলাম তাঁর সাথে...।
'কি বলতে চাইছ?' রানার্ গলায় ধমকের সুর। 'মেয়েটাকে ওরা পাহারা দিচ্ছে না?'
'না, স্যার। প্যানটা ঘুরে ওদের রেথে যাওয়া কাল সকালের ছাপকুলো খুঁজে বের করি, মরা গাছটাকে পাশ কাটিয়ে এগোই...তারপর হঠাৎ দেখি ম্যাডাম সরাসরি আমার সামনে হাঁটছেন। কোথ্থেকে অলেন বলতে পারব না, پধু দেখলাম একা হেঁটে যাচ্ছেন, সজ্গে কেউ নেই। পিছু নিলাম আমি, সরাসরি ক্যাম্পে বপৗছুলেন কান্ো ছায়া-১

## ম্যাডাম, চ্ছোকরাদের সঙ্গে বস়ে থাওয়াদাওয়া ওরু করলেন ।'

'তারপর কি ঘটল?’
কাঁধ ঝাঁকাল ডেকান। ‘কিছুই না, স্যার। কিছুক্ষণ দেখলাম ওদের, ক্যাম্পটাকে ঘিরে চক্কর দিলাম একটা। কিন্তু এবারও কোন গার্ড দেখলাম না। তারপর ফিরে এলাম। আসার সময় দেখে এলাম, ছোকরাগুলোর সঙ্গে বসে তখনও খাচ্ছেন ম্যাডাম।’
‘ক্যাম্পটা আমাকে «ّকে দেখাও।’ পিছন দিকে সরে বসল রানা, হাত দিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্ষার করল। ইতিমধ্যে অন্নকটা ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। সরু একটা ডাল হাতে নিয়ে টেরোরিস্টদের ক্যাম্প ও আশপাশের এলাকাটা বালির ওপর আাকন ডেকান।.

ছড়ানো-ছিটানো গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানে ফাঁকা, প্রায় গোলাকার একটা জায়গায় ক্যাম্পটা। ঠেনা গাড়িটা এক প্রান্তে। দুটো আগুढনর মাঝাখানে পরেরো ফুট ব্যবধান, মাঝখানে ভিড় করে বসে আছে টেরোরিস্টরা। তাঁবুটা ক্যাম্পের অপর প্রান্তে।

নকশাটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। जাঁবুটা যে ডোরা ডারবিির জন্যে, বোঝাই যায়। কিন্তু রাতের বেন্া একা একা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন মেয়েটা? টেরোরিস্টরা তার ওপর নজরই বা রাখছে না কেন? অদ্রুত ব্যাপার, এমনকি ক্যাম্পটাকেও কেউ পাহারা দিচ্ছে না। এর ত্বু একটা ব্যাখ্যাই মাথায় আসছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস । মেয়েটা এতদিন ধরে তাদের হাতে বন্দী, কাজেই তারা জানে যে ওর ইচ্ছাশক্তি রলে কিছু: আর অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া, আরও জানে যে ক্যাম্প থেকে পালিয়েও কোন লাভ নেই, মরুভূমিতে পথ হারিত্যে মরতে হবে। কিন্তু তাই বলে...

আসলে ব্যাপ্রটটা কি তা জানার একটাই মাত্র উপায় আছে।
‘ঠিক আছে, এসো তৈরিি ইই আমরা,' বলল রানা। 'ওখানে আমরা সরাসরি যাব। তুমি যেমন দেথে এসেছ, পরিস্থিতি যদি একই থাকে, হামলা করব ভোরবেলা। গ্রিজের বোতনটা দাও, নিকেন।’

তিনজনই ওরা ওদের শার্ট আর শর্টস কালো রঙ করে নিয়েছিল নেই ট্রাক ছাড়ার পরপরই। শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে রানা কান্নে হলেও, ওর গায়ের রঙ কালো নয়-সেজন্যেই হাত-পা আর মুখে গ্রিজ মেখে নিতে হর্লা, বালির সন্গে মিশিয়ে। তারপর অস্ত্রুনো চেক করল একবার। দুটো স্মাইযারেই ভরা ম্যাগাজিন রয়েছে, তারপরও একটা করে ए্পয়ার থাকল নিকেল আর ডেকানের কাছে। বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফ্েেে বারোটা বুরেটের একটা ক্রিপ ভর্ল রানা, পকেটে রাখল আরও ত্রিশটা-একটা কাপড়ে বেঁধে নিয়েছে, যাতে শব্দ না করে।

কার্টুনে আরও অনেক অ্যামুনিশন আছে, তবে এর বেশি সজ্ষে নেয়ার দরকার নেই। আকস্মিক হামলার প্ন্যান করেছে ওরা, দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ eরু করতে যাচ্ছে না।

রেরি?
মাথা ঝাঁকাল নিকেন আর ডেকান, হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থথকে বেরিয়েএএ তিনজন। পান-এর বাঁ দিকের কিনারায় বোপতুলো একটু বেশি লম্বা অর ঘন, প্রথম একশো গজজর পর সিধে হয়ে এগোতে পারল। চন্নিশ মিনিট পর একটা হাত তুনল ডেকান, সে-ই নেত্তু দিচ্ছে। ওদেরকে মাটির সঙ্গে মিশে থাকার ইঙ্গিত দিত্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পনেরেরে মিনিট পর ফিরন, ফিসফিস করল'রানার কানন। 'সব নেই আগের মতই আছে, স্যার। মাডামকে কোথাও দেখনাম না, তবে তাঁবুর মুঁখ বন্ধ। কা়াম্পের মাঝখানে অক লোক হাঁটাহাঁটি করছে। বাকি সবাই আগুনের ধারে পড়ে ঘুমাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার গায়ে মৃদু ঠেনা দিত্যে এগোবার নির্দেশ দিল রানা। খানিক দৃর এগিয়ে থামন ওরা, ঝোপা ফাঁক করে সামনে উঁকি দিল ডেকান। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল রানা।

ওদের সামনে নিচু, অগভীর একটা জায়গার্য় ক্যাম্পটা, ঠিক যেমন ডেকান র̆ককেছে। ডান দিকে ঠেলাগাড়ির কাঠামো দেখা যাচ্ছে. কালো ছায়া-১

মাঝখালন শিখাবিহীন আঙুন দুটোর চারপাশে শुয়ে রয়েছে লোকজন, তাঁবুর কিনারা দেখা যাচ্ছে বাঁ দিকে, বেশ খানিকটা দূরে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাঁাটি করছে এক নোক।

কয়েক সেকেও সময় নিয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি ভাল করে দেখে নিল রানা—গাছ, পাথর; ঝোপ ইত্যাদির অবস্থান গেঁথে নিল মনে। তারপর পिছির্যে এन। ‘গার্ডের দায়িত্ত আমি নিলাম।' তিনটে মাথা প্রায় এক হয়ে আঢে, ফিসফিস করে নির্দেশ দিচ্ছে ও। তোমরা ডান দিক থেকে ভেতরে ঢুকবে, চেট্টা করবে আগুনের যতটা সম্তব কাছাকাছি পৌৗুতেতারপর চুপ করে বসে থাকবে, যতক্ষণ না আমার গুলির শপ পাও। ঔলি হলেই জুটোুরি ৫রু হয়ে যাবে। নিকেল, তোমার দায়িত্ত ঠেনাগাড়ির দিকে কাউকে যেতে দেখলেই বাধা দেয়া । ডেকান, তুমি নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না, নজর রাখবে চারদিকে। অমরা ধারণা করতে পারছি না এমন কিছু যদি ঘটে, সামলাবার দায়িত্ব তোমার।
"আমি সরাসরি তাঁবুর দিকে যাব, বের করে আনব মেয়েটাকে। তাকে নিয়ে ফিরে যাব যেখানে প্যাকগুলো রেখে ‘রসেছি, আমাদের সঙ্গে নিকেল থাকবে। তুমি, ডেকান, পাঁচ-সাত মিনিট নিজের জায়গায় থাকবে, কেউ यদি আমাদের ফনো করে তাকে বাধা দেয়ার জন্যে। তারপর ফিরে যাবে। ঠিক আছে?’

রানার সঙ্গে এক্মত হলো ওরা । হাতঘড়ি ঢদখল রানা। প্রায় দুটো বাজে।

- আমি ওুলি করব আলো ফোটার পর, এই ধরো সাতটার কিছু আগে। তারমানে এখনও পাচ ঘঁট্টা বাকি। চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত কাছাকাছি यাবার চেষ্টা কোরো না, তবে ছ’টার মধ্যে পজিশনে পৌৗছে যাওয়া চাই। এবার, কাকে কি করতে. হবে শোনাও আমাকে।’

ওরা থামার পর রানা নির্দেশ দিন, 'যাও।'
চার ঘঁ্টা পর, ক্যাম্প থেকে ত্রিশ গজেরও কম দূরে একটা উইঢিবির ওপর তয়ে অছে রানা। কনকনে ঠাণা বাতাস, ছি-হি করছে ও। জমি

ভিজে আছে শিশিরে। চাঁদ ডুবে যাবার পর সামনের অন্ধকাবর ఆyু নিঃসঙ্গ গার্ডকে দেখতে পাচ্ছে ও। রাত দুটটার দিকে যে পায়চারি করছিন, এ লোকটা সে নয়। পালা বদলের সময় উইঢিবি আর একটা ঝোপের মাঝখানে থোনা জমিনের ওপর ছিল রানা। স্থির হয়ে পড়ে ছিল ও, ઉনতে পেল ঘুম জড়ানো গলায় কথা বলছে ওরা। একটু পরই ওদের ক্থা থেমে যায়, আবার ক্রন করে এগোয় ও।

এই মুহৃর্তে দ্বিতীয় নোকটাকে নক্ষ করছে ও। কंয়েক মিনিটট পরপর আগুনের সামনে রসে দাঁড়ায় সে, হাত-পা গরম করে নেয়। তারপর
 প্রতিবারই আকাশের গাত্যে রোকটার কাঁধ আর মাথা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা। তাঁবুটাকে ঘিরে একটা চক্কর দেয় সে, তারপর আবার ফিরে আসে আগুনের কাছে। গ্রভবেই বয়ে চনেছে সময়।

অটোমেটিক, রাইফেনটা৷ সামনে ঠেলে দিয়ে হাত দুটো ঘষল রানা, তাকিয়ে আছে ক্যাম্পের দিট্ ।区ঠাৎ প্রায় চমকে উঠন।

ডোর হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি, পুব আকাশে আলোর চিহ্মাাত্র নেই, অথচ তাঁবুর ভেতর বাতি জূনে উঠেছছ। রাইফেনটা শক্ত করে ধরে ক্রল করে খানিকটা সামনে অগোল রানা। । তাঁবুর ভেতর আলোটা এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করছে, ক্যানভাসের পিছনে নোলাপী একটা আভা। তারপর নিভে গেল সেটা। চেইন টানার শব্দ হনো, বাইরে বেরির্রে এল একটা মূর্তি।
'নাফা...,' নরম সুর, মেয়েনি গলা।
সামনে রগোল ম্যেয়েটা। রানা আন্দাজ কর্ল, কাপড় পাল্টে বেরিয়েছে সে, নিপয়ই ট্রাউজ্জার আর শার্ট পরে ঘুমায়নি। গার্ড লোকটা আஸুনের ধারে উবু হর্যে বসেছিল, ডাক খৃনে লাফ দিত্যে সিধে হলো, ছুটন মেয়েটার দ্তিকে।
'আমি এখন ওদ়িকে যাচ্ছি। সূর্য ওঠার সময় যদি ওটা নড়াচড়া করে, সোজা ফিরে আসব...। ৭—কালना ছায়া-১

পালাবদলের সময় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বনেছ্নি ওরা, কিছুই বুঝতে পারেঁনি রানা। এই মুহূর্তে মেয়েটা ইংররজিতে কথা বলছে, প্রতিটি শব্দ তুনতে পাচ্ছে ও।
'আর যদি না নড়ে, আটটা পর্যন্ত দেথে ফিরে আসব। ঘুম ভাঙার পর শেঙ্গিকে জানাবে, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল় গার্ড। তাঁবুর ভেতর় ঢুকে আবার টর্চ জ্রালল মেয়ৌা।
ক্রল্ল করে উইঢিবি থেকে নিচে নেমে এল রানা। কি ঘটতে যাচ্চে ওর কোন ধারণা নেই। মেয়েটা, জ্জিম্মি, গার্ডের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলল, যেন তার চাকর।

ক্যানভাসের পিছনে টর্চের আালো নড়াচড়া করছে, সম্ভবত তাঁবুর ভেতর থেকে এটা-সেটা সংগ্রহ করছে .মেয়েটা। আরও এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। ও জু জানে, অকটু পরই বেরিত়ে আসবে সে, তারপর কোন অকদিকে হাঁটা ধরবে। তারমানে গোটা অপারেশনটাই ভেস্তে যেতে বসেছে।

কি করবে ঠিंক করে ফেলল রানা । সিষে হলো, অফ করন সেফটিক্যাচ, তারপর সামনের দিকে ছুটন।

ঢোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে, রানা তার দশ গজ্েের মধ্যে ণপৗৗছুবার পর পায়ের আওয়াজ নপল। ঝট করে ঘুরল সে, অন্ধকারে ভাল করে দেখার চেষ্টা করন, তারপর চিৎকার করার জন্যে হাঁ করন। সেই মুহृর্তে রাইফেল তুরে গুলি করল রানা। নিস্তক্দ ভোর রাতে বিস্ফোরণের শব্দটা কানে তালা नাগিয়ে দিল। পিছন দিকে এমন ভঙ্গিতে ছিটকে পড়ল তোকটা, শলিটা তেন বুকে খখয়েছে। চেম্বারে আরেকটা বুলেট ভরল রানা, ছোটার গতি সামান্য বদনে সরাসরি তাঁবুর দিকে এগোন, পরমুহূর্তে তাঁবুর ফ্র্যাপ ধরে হ্যাঁচকা টাঁন দিল।‘‘েরিয়ে অসো, জলদি!’

কোনে বিনকিউলার, একটা গ্রাউণু শিট-এর ওপর হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে মেয়েটা। রানা যখন খুলি করে, সে সম্ভবত নেন্স পরিষ্ষার করছিল—তার•এক হাতে ধকটা টিস্যু, অপর হাতে ছোট ৯৮

ব্রাশ দেখা গেল। এই মুহৃর্তে হতভন্ব হয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ফ্যাকাসে চেহারা । কোঁক্ড়ানো সোনালি চুল স্তূপ হয়ে রয়েছে কাঁটের ওপর। তাকিয়েই আছে, কথা বনতে পারছে না।
‘ফর গড’স সেক, কাম অন…! হাত বাড়িয়ে তার কজ্জিটা শক্ত করে ধরে ফেললু রানা, টান দিয়ে দাঁড় করান, বের করে আনল তাঁ|নুর বাইরে। ওর পিছনে টেরোরিস্টরা চিৎকার করছে, তারপরই শোনা গেল একটা অটোমেটিক-এর একটানা গর্জন-নিকেন সম্তবত আञুনের চারধারে গুলি করছে।

উইঢিবির দিকে ছুটল রানা, মেয়েটার হাত ছাড়েনি। ঢিবিটার আড়ানে প্ৗৗছে বসাল তাকে, তার পাশে নিজেও হাঁটু গাড়ল। ক্যাম্প জুড়ে মহাশোরগোল আর ছুটোছ্রি ুরু হয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে রানা, এক ত্লেককে আগুন থেকে জৃলন্ত একটা লম্বা কাঠ তুंলে নিতে দেখল। উন্মাদের মত রদিকেই ছুট্রে আসছে সে, বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ জোড়া।

একেবারে কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করন্ন ও, তারপর কোমরের কাছ থেকে তুলি করে ঢেন্লে দিল নোকটাকে।
‘এ-সব কি ঘটছে? কেন..•?’ গলা কেঁপে গেল মেয়েটার ।
'या কিছু ঘটছে তোমার ভালর জন্যেই,' বললল রানা। আমাদের কাছে তুমি সম্ম্পূর্ণ নিরাপদ। কথা বলো না, যা করতে বলব করে যাও।'

ডান দিকে তাকাল রানা, ওদিকে স্মাইযারের ब্রীচ ফ্র্যাশ দেখা যাচ্ছে। তাকাত্তই হতাশ বোধ করন। অন্ধকারের ভেতরৃ, দূরত্বটুকু পেরিয়ে নিকেলের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, মাঝখানে অনেক বাধা। প্যানের কিনারাকে ঘিরে থাকা যে পথটা ধরে এখানে ওরা পৌচেছে সেটা ওর পক্ষে খুঁজে বের করা সম্তব নয়। এখন শুধু একটা কাজই করতে পারে—সরাসরি প্যানের দিকে এগ্গোবে ও, আশা করবে নিকেন তা আন্দাজ করতে পেরে এক ছুটে ওখানে ওর সজ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করবে। এর ফরন খোলা জ়ায়গায় বেরুতে হবে ওদেরকে, কিন্তু কালো ছায়া-১

প্যাকঞুলোর কাছে ফিরে যাবার আর কোন উপায়ও নেই।
গাতটা শক্ত করে ধরো, যতটা সষ্ভব নিচু করে রাখ্যা মাথা, তারপর ঝেড়ে দৌড় দাও।' মেয়েটাকে পিছছনে নিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল রানা । হোঁচট থেলো, হড়কে বগল, পাথরে পা বেধে যাওয়ায় অছাড় খেলো, তবে থামল না একবারও।

থামল দশ মিনিট পর।। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, হাপাচ্ছে ঘন ঘন। ওদের ঠিক নিচেই প্যান। পুব আকাশশ দিনের প্রথম আলোর আভাস ফুটতে করুরে। রাইফেলটা হাত রদল করুল রানা, খালি হাতে ম্মেয়েটার বাহু आঁকড়ে ধরল, ত়ারপর ঢাল বেয়ে, নাম়তে কুু করন।
‘निকেন! निকেল!' নিচে নেমে রিশ গজ ‘গিয়েছে ওরা, দাঁড়িয়ে আছে থোনা জায়গায়। মুখ তুলে বালি আর ঝোপের উমু পাঁচিি লক্ষ্য করে চিৎকার করল রানা। ক্যাম্প থেকে যদি কোন টেরোরিস্ট অশ্র্র হাতে পালিয়ে অসে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকে, টার্গেট প্রাকটিস করার এমন দোক্ষম সুযোগ অবশ্যই ছাড়বে না সে।

কোন সাড়া নেই দেত্খে আবার চিৎকার করল রানা। তবু কেউ আসছে না। আরেকবার ডাকল রানা, ক্যাম্পে নোলাতুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তুব্ধতার ভেতর প্রতিধ্বনি তুললল ওর আওয়াজ।. তারপর, হতাশ হয়ে যখন হান ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, ওর ডান দিক থেকে সাড়া দিন নিকেন, অনেকটা দৃর থেকে।
'স্যার!
সারা শরীরর স্বস্তির পরশ অনুভব করল রানা। ও কোথায় রয়েছে আন্দাজ করতে ণেরেছে নিকেল, প্যানের কিনারায় ঝোপের্ন ভেতর কোরাও চলে অসেছে সে।
‘নিচে নামো, নিকেল! তাড়াতাড়ি!’ আবার চিৎকার কর্ল রানা।
মেয়েটার হাত ধরে উঁচু পাড়ের দিকে ছুটল ও, নিরাপদ আড়ালে চলে এল। এক মুহৃর্ত পর ঝোপের ডালপালা ফাঁক হর়ে বেন, বেরিয়ে গল.নিকেল, স্মাইযারটা মাথার ওপর ধরে আছে।
‘থ্যাঙ্ক গড!’ ফফোঁ'কফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলন রানা। ‘ঠিক আছ তুমি?

হহসে উঠল নিকেল। ‘বহাল তবিয়তে আছি, স্যার। চার কি পাঁচটাকে ফেলে দিয়েছি। বাকি সবাই পাগেন্রে মত জুটোছুটি করছে। যখন দেখলাম আপনি আসছেন না, ভাবলাম...।
'আর ডেকান?
‘সে-ও ভাল আছে, স্যার। আপনার কথা মত অঢ়পক্ষা করছে। কি করতে হবে জান্, প্যাকের কাছে ঠিক সময়েই পপৗছে যাবে।
'চলো, দেরি করে লাভ নেই। ওওলো খুঁজে পাবে তো?’
মাথা ঝাঁকাল নিকেন, তারপর প্যানের নিচের কিনারা ধরে ছুটন। মেয়েটার হাত ষরে তার পিছু নিন রানা।

ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা সরু, লম্বা ও অগভীর গর্তটা প্যাননর ডঁচ মাথা থথকে ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেনে অসেঁে, খানিক অগে মেয়েটাকে নিয়ে প্যানের ঠিক যেখানটায় নেমেছে রানা সেখান থেকে দুুো গজ্জ দৃর্র। দেখতে না পেয়ে ওটাকে পাশ কাটিয়ে অগোল নিকেল, তারপর ফिরে আসার সময় চোখে পড়ল। ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠে পড়ন্ন ওরা। এক মুহূর্ত থেমে কান পাতল রানা। ইত্মিধ্যে চারদিকে আরো. ফুটতে তুু করেছে। ভোরবেনা মরুভৃমমি.জেগে ওঠার পরিচিত শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না ও।
'কে তুমি?'
ঝট করে ঘুরল রানা। প্রশ্ন করেছে মেয়েটা। প্রথম কথা বলেছিল অন্ধকার উইणিবির কাছে, চারদিকে ছুটোছুটি চিৎকার আর ঢুালাপুলির আওয়াজ হচ্ছিন—সে-সময় বিশেষ মনোযোগ দেয়নি ও। এবারই প্রথম ভাল করে তাকাল।

অত লম্বা মেয়ে খুব কমই দেছেছে রানা, সষ্যবত ওর চেত্যে এক-আধ ইঞ্পি কম হুবে। পরনে সাফারি বুট, জিনস, চেক শার্ট। গলায়ে গিঁট দিয়ে আটকানো একটা স্োয়েটার। রঙিন ফটোতে যেমন দেখ্থেিল, কালো ছায়া-১

কোঁকড়ানো সোনালি চুল মাথায় মুকুটের মত লাগছে। তবে মুখ আর চোখ দুঁটো অন্য রকম লাগল, ফটোর সঙ্গে মেলে না । মুখে হাসি নেই, চেহারায় কঠিন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব"। চোখ দুটোও হালকা রঙের অস্পষ্ট কোন বাপার নয়-ঘন কালো, নিষ্পলক আর ধারাল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজের চোয়াল শ্পর্গ করল রানা, হঠৎৎ করেই গ্রিজ ঘাম আর কাঁটায় ছেঁড়া শার্ট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ফটোতে দেখে তাকে সুন্দরী বলেই মনে হয়েছিল, তবে এরকম চোখ-ধাঁধানো রূপের কথা কন্পনা করতে পারেনি। ওর ধারণা ছিল নিষ্ঠার সজ্গে জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা করায় মেয়েটার চেহারায় দুর্মল ও ভঙ্গুর একটা ভাব থাকবে। ধ্রারণাটা একেবারেই সত্যি নয়। এখনও তাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, দৌড়ে আসায় ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে বুক। কিন্তু গত্ত কয়েক মিনিটের হত্বুদ্ধিকর অভিজ্ঞতার পরও নিজ্জেকে বিচলিত হতে দেয়নি সে, সরাসরি কঠিন দৃট্টিতে তাকিত়ে ওকে দেখছে।

মাসুদ রানা,' বলল ও। ‘মার বিশ্বাস তুমি...'’
‘আমি ডোরা ডারবি,’ তীক্ষুকণ্ঠে বাধা দিল মেয়েটা। 'আমি ওুবু জানতে চাই, আসরে কি করছ তুমি?' প্রশ্নটা এমন সুরে করা হলো, রানা বেন মস্ত কোন অপরাধ করে বসেছে'।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলন রানা, আবার সেটা বন্ধ করে মাথা নাড়ল। পাঁচশে মাইল কালাহারি পাড়ি দিয়ে এখানে পৌচেছে ও, একদন ভয়’ক্কর টেরোরিস্ট অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ্ থেকে বাঁচিত্যেছে মেয়ৌৗককে, অথচ் তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দৃরের কথা, চোখ গরম করে ধমক দিতে চাইছে ওকে। 'শোনো, ডারবি, তোমার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা ধকল গেছে, তুমি বরং এখানটায় বসে বিশাম नाও...'

আবার বাধা দিল মেয়েটা। তুমি আমু আমার প্রশ্নের জবাব দাও, প্ধীজ। গলার স্বরে যত কাঠিনাই থাক, বিশদ্ধ উচ্চারণে আভিজাত্যের ছেঁয়া আছে.।

অসহায় ভभ্গিতে শ্রাগ করন রানা। 'তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'
'কে পাঠিয়েছে?’
‘তোমাদের ঢোকেরা, কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- অন্তত আমার তাই ধারণা।
'তারা তোমাকে এই কাজ করতে বলেছে...?' রানার দিকে এক পা অগোল মেয়েটা, ওর বুকের দিকে আঙুন তাক করল।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা।
'জবাব দাও, তারা তোমাকে এই জঘন্য কাজ করতে ব‘লেছে? বলেছে, যাকে সামনে পাবে তাকেই খুি করে মেরে ফেলতে হবে?’ তিক্ত কন্ঠস্বর, নিয়ন্তণ হারিয়ে ফেনে রাগে কাঁপছে।

রানারও ইচ্ছে হলো, কর্কশ আচরণ করে, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় মেয়েটাকে। কিন্তু ఆধু চেহারা নয়, মেয়েটার আচরণে অমন একটা মার্জিত ভাব আছে, যে কতোর হতে বাধল ওর। নিজেকে অনেক কৃ্টে শান্ত রাখল, বলन, ‘ওরা তোমাকে জিম্মি করেছিন্ল,তাই না? একটা টেরোরিস্ট গ্রুপের রোক ওরা। আমরা যদি ওদেরকে না মারতাম, ওরা আমাদের মেরে ফেলত, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সব সময় তাই হয়।’
‘শোনো, তোমার সম্পর্ক কি আমার ধারণা বলি।’ থরথর করে কাঁপছে ডারবি। তারপর, রানা সাবধান হবার আগেই, ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। ডুমি একীটা স্যাড্ডিস্টিক বাস্টার্ড!’

## নয়

সন্সে সজ্গে রানার হাতও উঠন, আত্দরষ্মর জন্যে নয়, পাল্টা আঘাত কালো ছায়া-১

করার অ্গন্যে। তারপর, প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে, সামলে নিল নিজ্কে। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ডারাবি, কড়া সুরে থামিয়ে দিল ও। 'তোমার র্যি কিছু ব্যাখ্যা করার থাকে, পরে। এখন আমরা রওনা হব। এখনও আমরা নিরাপদ নই।

দ্রুত ঘুরল রানা, ঝেঁটট ঝোপের একটা ফাঁকের কাছে চঢল এল, তারপর ঝুঁকে ডেকানের তখোজ্জ প্যানের নিচে তাকাল্ল। তাকাততেই তাকে দেখতে পেল ও—প্যানের পপরিমিটার ঘেঁষে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে, স্মাইযারটা বুকের কাছে ধরা। কয়েক মুহৃর্ত পর ঢাল বबরে়ে উঠে এল সে।
‘কি দেখখ অলে, ডেকান?’ জিজ্ঞেস করল রানা।
রানার সামনে সশ্ধদ্ধভঙ্গিতে দোডড়িয়েছে ডেকান। ঘামে চকচক করছে তার মুখ, তবে মোটেও হাঁপাচ্ছে না। 'নিকেন্ন গুলি করার পর দিশেহারা হয়ে পড়ে ওরা, স্যার। খানিক পর কাউকে দেখত় てপলাম না । পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করি আমি, তারপর চক্কর দিয়ে আপনি যেখানে ছিলেন সেখাানে চলে যাই। তারপরও কাউকে দেখত়ে পেলাম না। লক্ষ করলাম, ওদের কারও পায়ের ছাপ এদিকে আসেনি। আমার ধারণা, সবাই ওরা পুব দিকে পালিয়েছে।'
‘ক’টা লাশ, গুণেছছ? জিজ্জেস করল রানা।
‘চার কি প্ৰাচজন আহহত হর়্েছে, স্যার,' বল়ল ডেকান। তার মধ্যে দু’জনকে দেখলাম পড়ে পড়ে গোঁঙাচ্ছে, বাকিগুলো হয় হামাখড়ি দিয়ে সরে গেছে, নয়তো ধরাধরি করর সরিয়ে নিয়ে. যাওয়া .হয়়ছে। আমি তো কোন লাশ দেখলাম না।
‘বলছ বটে পালিয়েছে, তবে আমরা কোন ঝুঁকি কেনব না,’ বলन রানা। । 'চার-পাঁচজন এখনও ওরা অক্ষত-কোথাও থামতে পারে, জড়ো হয়ে পিছ্ নিতে পারে...।

আকাশের দিকে তাকাল ও। ভোরের আরো ফুটে ওঠায় একটা তারাও আর দেখা যাচ্ছে না। তাপমাত্রা বাড়তত তরু করবে আররও 20.8
 নিকেল, সামনে এবার তুমি থাকবে। ডেকান পিছনে।'

দুंজনেই ওরা নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। আবার ঘুরল রানা, তারাল মেব্যেটার দিকে। 'তুমি আমার সঙ্গে মাঝখানে থাকবে, ডারবি। যদি কিছু ঘটে, আমি যা বলব ঠিক তাই করবে তুমি।'

ডারবির চোখে কঠিন দৃষ্টি, শরীরের দু’পাশেে শক্ত হর্যে আঢে হাতের মুচ্ঠে, একটু একুু কাঁপছে ঢে। 'তোমার সজ্গে কোথাও আমি याচ্ছি না,' একটু থথমে বেমে উচ্চারণ করল, বক্তব্য জোরাল করার জন্যে। আমি এখানেই থাকব।
 তুতে নিল, পিঠে ঝোলাল অকটা প্যাক, ইঙ্গিতে রওনা হতে বলল নিকেনকে। তারপর আবার ডার্বির দিককে তাকাল। ’ইয় তুমি ন্নেচ্ছায় আমার পাশে থাকবে, নয়তো তোমাকেে টেনে-হিচচড়ে নিি্যে যাঁওয়া হবে-কোনাত্যা তোমার পছন্দ?’

রানার মনে অনেক প্রশ্ন, রাগ আর বিশ্ময় জমে.উঠেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সব ভুলে গেছ্ছে ও। এখন থধু র্রকটা ব্যাপারকেই তুততু দিচ্ছে, প্যান থেকে নিরাপদ দৃরত্তে সরে পিয়ে নিরেট কোন আড়ারে পৌছুতে হবে ওদেরকে, পান্টা হামলা চালিয়ে টেরোরিিস্টরা যাতে সুবিধে করতে না পারে।

এখথনও ওর দিকে তাকিয়ে আাছে ডারবি; সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করজ্ছ বাধা দেবে কিনা। সষ্ভবত রানার কথা বা ভাবে এমন কিছু ছিল, यাঁ দেৃ্থ বুঝ্ে নিয়েছেছে বাধা দির্যে কোন লাভ নেই। আরও দু’চেকেও ইতস্তত করল সে, তারপর হঠাৎ ঘুর্র পিছু নিল নিকেলের। ঝোপের ভেত়র দিয়ে এরইমধ্যে বেশ খানিকটা এগিষ়ে গেছে সে।

দু’রাত আগে প্যানের দিকে আসার সময় যে-পথটা বেছে ন্নিয়েছিন ডেকান সেই একই পথ ধরে, ছুটল ওরা। সেবার এগোবার গতি ছিল মন্থর, ক্কান্তিকর, কয়েক মিনিট পরপর.অন্ধকার্রে কান পাততে হয়েছে, শেষ চারশো গজ রগোতে হয়েছে ক্রুন করে। এখন সিষে হয়ে সকালের কালো ছায়া-১

วロ®

ঠাণ্ডা বাতাড়ে দৌড়াতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। পুর্রো প্থই যে দোড়াল ওরা তা নয়, দম ফুরিয়ে গেলে বেশ কিছছহ্ষণ শান্তভাবে ঢেঁটে অগোল। সকাল্ ন’টার দিকে রানা আন্দাজ করল, প্যান থেকে আট মাইলের মত দৃরে সরে রসেছে ওরা।

একগাদা পাথরের পাশে বিশাল একটা অ্যাকেশিয়া গাছ দেখল রানা, ডাক দিত়ে দাঁড় করাল ডেকানকে। গাছের ऊঁড়িটা পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল ডেকান, তারপর সেটা বেয়ে উঠে গেল ওপরে, মগডানের কাছাকাছি ' মাটি থেকে বিশ ফুট উঁদুতে উঠে চারদিকে আধ মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে।

পানির জেরি-ক্যানটা চেক করল রানা। পাঁচ গ্যালনের মত আছে, দুই দিন আর দুই রাতের জন্যে মাথা পিছু নয় পাইন্ট করে পাওয়া যাবে। পরিমাত্গে খ্থুবই কম, তবে ওরা যেহেতু ওধু রাতের বেলা চলার মধ্যে থাকবে, তেমন অসুবিধে হবে না।

ছোট একটা আগুন জেলে নিকেনকে কফি চড়াGত বলল ও। তারপর ডারবির দিকে হেঁটে এন, গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসে অছে মেয়েটা। 'কেমন লাগছে তোমার?’

প্যান ছেড়ে রওনা হবার পর একটাও কথা বলেনি সে। সব সময় রানার সামনে ছিন, একবারও ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায়নি। ওর চলার গতি দেখে মনে মনে ম্স্তি বোধ করেছে রানা, ভেবেছে ট্রাক পর্যন্ত ণপৗছুতে কোন সমস্যায়'পড়তে হবে না'।
‘ত্তোমার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার, ডারবি।’
‘আমারও তাই ধারূণা"
ওর সামনে একটা পাথরে বসল রানা । ট্রাকের কাছে পৌছুতে হলে এখনও চন্নিশ মাইল পেরোতে হবে ওদেরকে, কাজেই সিদ্ধান্ত নিন মেয়েটার সঙ্গে নরম আচরণ করবে ও। শোনো, তখন তোমাকে যা বলেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ভেবে ঢৈদখো, টেরোরিস্টরা পাল্টা হামলা করতে পারত। বুকি, ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটায় তুমিও ভ্যাবাচ্যাকা খখয়ে নিত্যেছিনে...।
204

রানার দিকেই তাকিয়ে আছে, তবে"চেহারায় কোন ভাব নেই। ‘মিথ্যে কথা। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাইনি, ওদেরকে টেরোরিস্ট বলেও মনে করি না। তারচেয়ে বড় কথা, তোমার দুঃখ প্রকাশে আমার ঢোন ভাবান্তর নেনই। আবার নেই তীক্ষু, কঠিন কন্ঠস্ধর। চেহারার ভ়াবও বদল্গে গেল-শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল, রাগে ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠन।

অবাক नাগছে রানার। 'তাহনে কয়েকটা প্রপ্নের পরিষ্কোর জবাব দাও,' বলল ও। 'তোমাকে কি কিডন্যাপ করা হয়নি?'
‘এক অর্থে, হুঁ, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।'
‘কিডন্যাপ কিডন্যাপই, তার আবার একাধিক অর্থ কি? যাই হোক, সে-কথাই বলা হয়েছে আমাকে, তারপর অনুরোধ করা হয়েছে তোমাকে যেন ওদের হাত থেকে উ'দ্ধার করি। ঠিক তাই করেছি আমি। এ প্রসঙ্গে. তোমার কি বনার আছে?'

পাথর থেকে নামল ডারবি, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিন একবার, ফিরে অসে আবার বসল আগের জায়่গায়, কিন্তু জবাব দিন না।.
'শোনো, ডারবি,' আবার বলন রানা। 'হতে পারে বুঝতে কোথাও ভুन হয়েছে আমার, হয়তো অনেক কথা আমি জানি না। তুমি যमि জনো, বাাপারটা পরিষ্ষার করছ না কেন?’

দू’มग কফি নিয়ে এল নিকেল। হাত বাড়িয়ে নিজের কাপটা নিল ডারবি, নিঃশব্দে চুমুক দিন। তারপর' মুখ তুলন সে। 'তুমি কি করো, ম. রানা?’
‘এই মুহূর্তে তোমাকে রাজখানীতে ফিরিয়ে নিত্যে যাবার চেষ্টা করছি।
‘গখনকার কথা বলছি না, আমি তোমার বপশার কথা জানতে চাইছি।’
'আমি রকজন শিকারী,’ বলन রানা। ‘প্রফেশনাল হান্টার।’
‘ওহ্, মাই গড!’ ছোট্ট হাসির শব্দ করল ডারবি, আনন্দবিহীন ও ‘ব্গঙ্গাত্মক, তারপর বালিंতে ঢেলে দিল মগের সবটুকু কফি। 'কী অশ্লীল একটা প্রহসন! তবে ঘ্যা, চমৎকার মিলও আছে. এরকম একটা জঘন্য কালো ছায়া-১

কাজের জন্যে তোমার মত তোগ্য লোকককই তো পাঠাবে ওরা ।' যোগ্য শব্দট্যর ওপর জ্জোর দিল সে, নিন্দার ভাবটুকু পরিষ্কার করার জন্যে। 'তা এ-ধরন্নে পাইকারী হত্যার, জন্যে কত টাকা দিচ্ছে ওরা?’

সম্পৃর্ণ শান্ত রানা, ধীরে ধীরর চুমুক দিচ্ছে মগে, তাকিয়ে আছছ नিজ্জের সামনে বালির ওপর। ডারবিকে নয়, তার ছায়াটাকে লাফিয়ে উঠতে দেখল ও। অস্থির্রাবে পায়চারি ওরু করন
'ঠিক আছে,' বলল ডারবি, স্থির হয়ে গেছে ছায়াটা। 'ঠিক আছে, কি ঘটেছে বলছি তোমাকে। আমার কথা তুমি বুঝবে বলে বিশ্বাস হয় না, তবে ধৈর্য ধরে শুনলে বাধিত হব।’

আবার পাথরটার ওপর় বসল্ ডারবি। মুখ তুলে তাকাল রানা।
‘এখান্ আমি চার মাস रর্না এসেছি। नির্দিষ্ট কিছু মামল স্টাডি করার জন্যে। বিশেষ করে লার্জার ক্যারনিভরা-র একটা নমুনা, প্যান্থেরা পারডাস স্টাডি করার জন্যে...।'

ল্যারি बায়ানের দেয়া বর্ণনার সচ্দে মিরেন্লে যাচ্ছে। চার মাস অগে জঙ্গলে ক্যাম্পে ফেঁলে ড়ারবি, পিছনে ফেল্না আসা প্যানটার পাশ্ নয়, আরও একশো মাইইল দক্ষিণে। প্রথমে সব মিলিয়ে ক্যাম্পে ওরা চারজন ছিল । ডারবি, এক তরুণ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, একজন কুক ও একজন ট্র্যাকার। বপৗৗছুনোর পর পরই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রথম সাপ্লাই ফ্লাইট নিয়ে এসে ফেরার সময় তাকে ণ্লেনে তুলে নেয় চার্টার পাইল্ট।
‘টেরোরির্টরা এল আজ থেকে ছ’’হ্তা আগে এক সন্ধ্যায়ি;’ বলল ডারবি। ‘এগারোজন ছিল. ওরা। কিছুই ঘটেনিি-না বিপদ, না গোলাগুলি, না কোন ছেরেমানুষি নাটক। সোজা ঢুকে পঢ়ল কাম্প্পে, তারপর জানাল কি করতে যাচ্ছে।'

রানার ভুরুंর মাঝখানটা কুঁচকে আছে। 'কে জানাল?’
এক মুহৃর্ত ইতস্তত করে ডারবি বলল, 'ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এক আফ্রিকান, ভালই ইংরেজি. বলতে পারে। এক হপ্তা থথকে সর্বকিছু
 ১ob

গেছে। কি কারণে.জানি না ফিরতে দেরি করছে সে...।'
টেরোরিস্ট গ্রুপটার অস্বাভাবিিক আচরণের কারণ অতক্ষণে পরিক্কার रढো রানার কাছে। नিড্রার না থাকায় নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার গরজ দেখায়নি কেউ। এমনিতে রয়়স কম, তার ওপর অনভিজ্ঞ, বোকামি করার সেটাই কারণ। তবু যে ওরা অন্তত রাতে একজন নোককে পাহারায় রাখার ব্যবস্থা কর্রছিল, এটাই আশ্র । সেটা বোধহয় সিংহের ভয়ে।
‘কি বলন সে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।
'বলল, চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখবে। চিঠিটা এমন ভাবে রাখা হবে, এসেই যাতে দেখতে পায় পাইলট বলল, তারপর আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে!
'তার আগে কি করতে হবে তোমাকে?’
আবার' একটা ইতস্তত ভাব এসে ঢে়েল ডারবির চেহারায়। গলায় বাঁধা সোয়েটারটা খুলन সে, ভাঁজ কর়্ে কোনের ওপর রেখে দিল। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকলল, জিজ্ঞেস করল, 'কানো চিতাবাঘ বসতে কি বোঝায়, তুমি জানো, রানা?’ সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছে। চেহারা বা গলার স্বরে রাগের নেশমাত্র নেই, দৃষ্টিতে গ়ভীর আগ্রহ।

## 'জানি।’

ততেে আজ পর্যন্ত একটাও দেখার সৌভাগ্য হয়নি?’
মাথা নাড়ল রানা। না, দেখেনি ও। কালো চিতাবাঁঘ স্বপ্নে বিচরণ করে, একটা কিংবদন্তী। ধারণা করা হয় গত ত্রিশ বছরে বুশম্যানদের হাতে খুল হয়েছে দুটটা, ওগুলোর চামড়া মরুফূমির কোন ট্রেডিং স্টোরে বিনিময় করা হয়েছে ডামাকের সঙ্গে। ওর যতটুকু জানা আছে, প্রাণীটিকে দেখতে পাবার এটাই একমাত্র রিপোর্ট। চ্যমড়া দুটো নিজ্জের চোখে দেฟেছে, এমন কাউকে চেনে না ও। কাল্াে চিতাবাঘ সর্প্পর্ক্কে সব' গল্পই পুরানো, অস্পষ্ট, পরস্পর বিরোধী আর অতিরঞ্জিত। নিস্চিতভাবে কেউই জানে না আজ্জও প্রাণীটির অস্তিত্ব সত্যি আছে কিনা,

কিংবা আদৌঁ কোনকানে ছিল কিনা, বা থাকলেও দেখতে কি রকম ছিन।
'আমি কালো একটা চিতাবাঘ দেখেছি;' বলে যাচ্ছে ডার্বি। ‘আসলে, গত তিন মাস ধরে প্রতিদিন দেখছি। শেষবার দেখেছি গতকাল সন্ধ্যায়। তারপর যদি সরে সিয়ে না থাকে, এখান থেকে এখনও দশ মাইলের মধ্যে আছে ওটা। আমি জানিি, কারণ প্রথমবার দেখার পর থেকে ওটাকে অনুসরণ করছি...।

বিস্ময় ও আগ্রহে ধুঁকে পড়েছে রানা, ডারবির কথাগুনো গোগ্রাসে भিলঢ়ে যেন।

টেরোম্রিস্টরা বপৗৗুনোর ছয় হপ্তা আগে, এক বিকেলে, তার ট্র্যাকার ক্যাম্পে ফিরে অসে খবর দিল, প্চিমের মরুতে চিতাবাঘের जাজা ছাপ দেত্খছে সে। এক মুহৃর্ত দেরি না করে তারক সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ন ডারবি, ছাপতুনোর রেখা খুঁজে বপয়ে পিছু নিল। এরকম বড় আকৃতির ছাপ সে বা ট্রাকার, দू'জনের কেউই আগে কখনও দেখেনি। পিছু নিত্যে বিরাট এক অ্যাকেশিয়া গাছের কাছাকাছি এসে থামল ওরা । সন্ধে থেকে অপপক্ষার পালা তুু হলো; তারপর মাঝরাতের দিকে গাছটা থেকে নাফ দিয়ে নিচে নামল চিতাবাঘ।
'সেসিন চাঁদ ছিল আকাশে, জোছনার ফিনিক खোটা আরোয় ওটাকে আমরা পরিষ্ষার দেখতে পাইーরকটানা কয়েক মিনিট। তারপর শিকার ধরতে চনে যায়। ট্র্যাকার যত বড় হবে বনে আন্দাজ করেছিন্ল তত বড়ই—একটা মেয়ে, প্রায় দুশো পাউজ্গ ওজন। আমার অনুমান যদি ভুন না হয়, এত বড় আকারের চিতাবাঘ আগে কখনও দেখা যায়নি। আর পুরোপুরি কালো ওটা...!

গাছটার কাছাকাছি সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকে ডারবি, ভোরবেনা ওটাকে ফিরে আস্মিত দেখে। সারাটা দিন খেটে একটা অবজারভেশন পপাস্ট তৈরি করে ন্সে, পাথরের আড়ানে গা ঢাকা দিয়ে সামনে ফিট করে একটা টেলিস্কোপ।

তিন হা্তা ওটার ওপর নজর রাvে সে। তারপর এক সকানে গাছটার

কাছে ফিঁরন না চিতাবাঘ। ট্র্যাকারকে সজ্গে নিয়ে দুটো দিন আশপাশের এলাকা চষে ফেলন ডারবি, আবার খুঁজে বের করন ওটার পায়ের ছাপ। পিছু নিয়ে দেখল, চিতাবাঘ তার আস্তানা অন্য এক গাছে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কয়েক মাইল উত্তরে।

অবজারভেশন বপাস্ট সরিয়ে ফেন্木া হলো, দৈনিক দুুবার ওটার নতুন আস্তানার ওপর নজর রাখছে সে। তারপর আবার একদিন অদৃশ্য হয়ে বেন চিতাবাঘ। てখোঁাখুঁজির পর আরেক নতুন আস্তানায় পাওয়া গেল তাকে, আরও কয়েক মাইল় উত্তরে।

এক হণ্জ পর টেরোরিষ্টরা তার ক্যাম্পে হাজির হলো। এরপর ডারবি য়া বলন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। ডারবির ভাষায়, টেরোরিস্টদের লিডারকে সে তার কাজ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দেয়, তারপর অনুরোধ করে চিঠির উত্তর না আসা পর্যন্ত তার্ধ্ক যেন তার কাজ চালিয়ে যাবার সুতোগ দেয়া হয়।
‘আচর্য! তোমার অনুরোধ মেনে নিন সে? রোজ সকান-সন্ধ্যায় তোমাকে ক্যাম্প ছেড়ে বেরুতে দিল রকা একা?'
‘‘eู তাই নয়, আরও অনেক সুভোগ দেয়া হুলো আমাকে,' বলল ডারবি। ইতিমধ্যে আমার কাছে পররিষ্ষার হয়ে গেছে যে চিতাবাঘ একটা ছক ষরে এগোচ্ছে বা বারকর আস্তানা বদনের ফ়লে একটা ছক তৈরি হচ্ছে। কারণটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে একটা নিয়ম বজায় রেখে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওট। কাজেই অনুসরণ করতে হনে কাম্পও্ সরাতে হবে।
'আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, ক্যাম্পের জায়গা নির্বাচনেে সে আমাকে স্পেচ্ছায় সাহায্য করন। সে-কারণেই কাল রাতে আমি প্যানে ছিলাম। ওখানে আমরা দু’হহ্ণা আগে বৌচেছি, ওধু এই কারণণ যে চিতাবাঘের পথে পড়ে়ে ওটা। সিলিগিারটা আরও কত্যেকদিন পর চেলা হলে আমি বোধহয় আরও অনেক উত্তরে থাকতাম।

থামল ডারবি, রানা তার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।
দীর্ঘাঙ্গী, অপরূপ সুন্দরীী এই সাদা চামড়ার মেয়েটি অসস্ভবকে সশ্ভব করেছে। কালো একদন খুনে টেরোরিস্টকে যেভাবেই ছোক জাদু

করেছে সে, নিজের কাজ নির্বিন্নে চালিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করে নিয়েছছ। স্সভাবতই এর ফলে টেরোরিল্টরা তাদের আয়োজন ও প্ধ্যান বদন করতে বাধ্য হয়েছে। আরেকটা কথা. ভেবে আ巾র্চ লাগছে রানার-কাজ চালিয়ে নেছে ডারবি টেরোরিস্টদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায়, মৃত্যুর হুরকি মাথায় নিয়্য । কি করে সস্তৃ? 'মেয়েটার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? এরক্ম পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের পক্ষে কিভাবে স্বাভাবিক আচরূণ করা স্ভব?

অবিশ্বাস্য হলেও, ব্যাপারটা ঘটেছে। আরর ঘটেছে বলেই শেষ প্রশ্নত্নোর উত্তরও বপে়় যাচ্ছে রানা। ঢাঁাবু থেকে টেনেন বের করে আনায় তার রেগে ওঠারই কথা। ডারবির স্বাভাবিক অচরণ টেরোরিস্টদের জন্যে এক অর্থ্থে স্বস্তিকরই ছিন বনা যায়। সে ওদেররে বোঁাতত সক্ম ইঁয়, চিতাবাঘ় ছাড়া অন্য কিছুর ওপর তার ‘োন আগ্রহ নেই। জিম্মি সহযোপিতা করতে চাওয়ায় তাদের্র কাজ অনেক হালকা হয়ে যায়,. এমন কি পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করারও দররকার হয়নি। আতক্কিত জিম্মিকে নিক্য় অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে আত্মহত্যা করে না বসে। ডারবির ক্ষেত্রে এ-সব ঝামেলা ছিন ना।

ডারবি যে স়ত্যি কথা বলছে সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। কালো চিতাবাঘের মত এ-ও দুর্লভ প্রজাতির এক নারী। নিজের কাंজকে সাধনা হিসেবে নিয়েছে সে, চিতাবাঘটা তাকে জাদু করেছে। কাজটা ছাড়া বাকি সবকিছू তার কাছে তুরুত্বহীন। এ মেয়ে যেনকোন হহকি অগ্যাহ্য করবে, যে-কোন পরিস্থিতিকে নিজ্জের অনুকূলে আনার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নেরে, কৌশরে ক্রীতদাসে পরিণত করবে পরম শত্রুককেও!
‘রানা...।’ আবার পাথরটা থেকে নেমে সিষে হंলো ডারবি, রানার দিকে পিছন ফিরে ঝোপের দিকে তাকান। 'তুমি তযহেতু একজন শিকারী, তোমাকে আমার ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই চিতাবাঘটা কি রকম দুম্প্রাপ্য। মাটির্, বুকে দুপ্প্রাপ্যতম প্রাণীদের অনাতম ১১২

ওটা। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ওটার খোঁজ পাবার চেষ্টা করেছে জুनজ্জিস্টরা, কিन্তু সফन হয়নি। গত তিন মাসে আমার যে অবজারভেশন, তার তুলনা হয় না, কিন্তু তবু ব্যাপারটা এক অর্থ্রে কিছুই নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হৰলো, আমার অবজারভেশন থেকে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমি যেটা স্টাডি করছি সেটা আসলে কি।'

ঝট করে ঘুরল সে, ভাঁজ করা সোয়েটারে ডেবে রয়েছে আগুলগুলো।
'তুমি কি মেলানিজম টার্মটা বোঝো, রানা•.. মি. রানা?’
মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুষু রানা বললেই পাররা।' নির্দিষ কিছু পজ্ত, পাখি ও পোকা-মাকড়ের রঙ অস্বাভাবিক কালো হরে সেটাকে মেনানিজম বনা হয়, ঠিंক যেমন অজ্ঞাত কারণে ওতুলোর রঙ অস্বাভাবিক সাদা হলে বলা হয় অ্যালবিনিজম।
'এই চিতাবাঘের যে রঙ, তার সস্তাব্য মাত্র দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে, রানা। হয় এটা মেনানিজম-এর একটা নমুনা, নয়তো...।' ইতস্তত করছে ডারবি।

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল রানা, তিন দিনে এই প্রথম। ডারবির আর কিছু না বললেও চলে, কারণ সে কি বলতে চায় আন্দাজ করতে পারছে ও। 'নয়ত্তো সম্প্রূর্ণ আলাদা একটা প্রজাতি।'
'গড રহেভেনস! আড়ষ্ট হেসে প্রতিবাদ করন ডারিবি। 'সাহস করর ঠिক অতটা আমি বলতে চাইছি না...।' এই মুহृর্তে একজন বিজ্ঞানী সে—সতর্ক, সাবধানী, খুঁতখুঁতে। প্রতিবাদ করলেও, রানার সঙ্গে নিজ্জস্ব ঢঙ্ একমত হবার চেঁট্টাও থাকন। 'ওটা স্রেফ হয়তো একটা সাবস্পিশিজ, কিইবা স্বাভাবিক জাতেরই ভিন্ন একটা রূপ বা সংস্করণ। তবে, হঁঁ, সম্পূর্ণ আলাদা স্পিশিজ কিনা সে প্রশও একেবারের উড়িয়ে দেয়া যায় না।'
‘সিদ্ধান্তে আসার জন্যে কি করার কথা ভাবছ তুমিं?’
'তোমাকে আগেই বনেছি, উত্তর দিকে যাচ্ছে ওটা,' বলল ডারবি। ৮-কান্না ছায়া-১
‘বড় আকৃতির চিতাবাঘ কারণ ছাড়া কখনোই নিজের এলাকা ত্যাগ করে. না। স্বাভাবিক কারণণুলো বলছি-শিকার করা নিক়়ে প্রতিবোগিত, শিকারের বা পানির অভাব, মানুভের উপদ্রব। এখানে এতুলোর একটাও প্রযোজ্য নয়। কাজেই অন্য কোন কারণ আছে। আমার একটা ধারণা আছে, বোধহয় সেটাই সত্যি।’
'কি সেটা?'
‘চিতাবাঘটা সঙ্গী খুঁজছে!’’
'কালো?'
মাথা ঝাঁকান ডারবি। ‘ওটা যদি সেফ মেলানিস্টিক হয়, তাহলে অবশ্যই যে-কোন রঙের স্বাভাবিক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হনেই বাচ্চা দেবে-কারণ, দুটো একই প্রজাতির। কিন্তু ওটার জাত যদি সত্যি आলাদা হয়, কালো চিতাবাঢঘর যদি আলাদা বৈশিি্ট্য থাকে, তাহলে ৫४ নিজ্েের মত কারও সঙ্গে মিলিত হবে সে। এক্ষেত্রে আমার চিতাবাঘ সাধারণ পুরুম্তুলোকে এড়িয়ে যাবে, যতক্ষণ না আরেকটা কান্না সi্দী পায়।

এবং ঢোরা ডারবি যদি সাক্ষ্য দেয় যে বিভ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি কররছে সে। মৌখিক সাক্য হরে চলরেে না—তাকে প্রমাণ করতে হবে কিংবদন্তীর কান্লা ছায়া বাস্তে সত্য, রক্ত-মাংসের そতরি। অবজারভেশনের রিপোর্ট থাকতে হবে, ফটোগ্রাফ় থাকতে হবে। এ-সব দাখিন করতত পারনে বিজ্ঞানের জগতে তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিিं৩ হবেーএকজন ন্যাচারালিস্ট-এর এটাই সবচেয়ে বড় স্নপ্ন।

এখন রানা সবই বুঝতে পারছছ, বুঝতে পারন না শুধু পরবর্তী ঘটনাটা।
‘তুমি আমাকে উদ্ধার করতে অসেছ, তাই না, রানা?’’ জিজ্ঞেস করনল ডারবি। এখনও, রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাতে সোয়েটার।. মুথে খুলো-বালি লেগেছিল, ঘামে তা ভিজ্জে গিয়ে নোংরা করে তুদেছে চেহারা।

সিগারেটটা ফেরে দিয়ে মুখ তুলল রানা। 'হাঁ,' বলল ও। 'আমাকে

একটা দায়িতু দেয়া হয়েছে, আমি সেটা পালন করার চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা জানা গেছে, সেজন্যে আমি খুশি।’
‘আমার যে প্রতিক্রিয়া হত়েছিল, সেজন্য আমি লজ্জিত—ক্ষমা চাই। কোন অর্থ্থ আমি ওদের হাতে বন্দী ছিন্াাম সেটা তোমার জানার কথা নয়। সত্যি তসস্যতা হয়ে গেছে...কি করেছি বা বলেছি, ভুল্লে গেলে ฆুশি হব।
‘দূর!’ বিব্রত বোধ করল রানা। ‘এ পরিস্থিতিতি যা ঘটার তাই ঘটেছে...।'

ডারবি এমন সুরে কথা বলে গেল, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি। ‘এখন যখন আমি মুক্ত, তোমার কাজও শেষ হয়েছে। প্যানে ফিরে যাাবার জন্যে তুমি যদি শুধু আমাকক খানিকটা পানি দাও, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি। আর যদি না দাও, পানি ছাড়াই চানিয়ে নেব । ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে না—বৃষ্টির পানি এখনও খানিকটা জমে আছে তলায়।’

এক মুহূর্ত্রের জন্যে রানার মরন হরো, তনতে ভুল কর্রেছে ও। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করন, 'তুমি আমাকে বলতে চাইঁছ ওখানে আবার ফিরে যাবে?’
'নিশ্চয়ই ।' দৃঢকণণ্ঠে বলन ডারবি। 'এইমাত্র এত কস্ট করর তাহলে কি ব্যাখ্যা করলাম? এমন একটা সুযোগ আমি てেয়েছি, কেউ জীবনে কোনদিন যা পায় না। নতুন এক. প্রজাতির চিতাবাঘকে সনাক্ত করার সুযোগ। শধু তাই নয়, নতুম প্রজাতিটিকে নিচ্চিহ্ন হওয়ার বিপদ থথকে রক্ষা করার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাঁধে বিশাল এক্টা দায়িত্ব এসে চচপেছে। এখন যদি আমি পিছিয়ে যাই, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? বেঈমানী করা হৃবে না অফ্রিকা মহাদেশের সস্গে? কোন অবস্থাতেই আমি ওটাকে ছেড়ে...।'
'কিন্তু ভেবে দেখেছ,' 'দাঁড়িয়ে পড়ন রানা, 'ওখানে ফিরে যাবার পর কি ঘটতত পারে তোমার কপালে? টেরোরিস্টরা তোমাকে নিয়ে কি করতে পারে?’
কালো ছায়া-১
‘ওখানে ওরা আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল ডারবি । ‘যোন থেকে অসেছিল আবার সেখান্নই ফির্রে গেছে। তবু যদি থাকে, ওদেরকে আমি মানিয়ে নিতে পারব। একবার পেরেছি, দ্বিতীয়বারও পারব।'
'মরুভৃমিতে একা টিকবে বলে মনে করো?’
'ক্যাচ্ম্প প্রচুর রসদ আছে,' বলল ডারবি। 'না, ওরা यদি নিয়ে যায়ও, সব নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া, এক কি দেড় হপ্তারই তো ব্যাপার, তাই না? ততদিন়্ে তোমরা রাজ্জধানীতে ফিরে যাবে ।. তোমার কাছ তথকে খবর পাওয়া মাত্র আমাদের হাই কমিশন থথকে তপ্লেন পাঠানো হবে, অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া তখন কোন সমস্যা হবে না।

চুপ করে থাকল রানা।
পাগল একটা মেয়ে, এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারছে ও। ওর সঞ্গে আশ্চর্য একটা মিল আছে ডারবির। কোন কোন ব্যাপারে ও নিজেও এরকম পাগলামি, করে বৈকি। একটা মাত্র প্রাণী, বিরল প্রজাতির, ওকে সম্মোহিত করে রেরেছে। কারও কোন যুক্তি এখন শ্তেবে না সে।

বেশিরভাগ সম্ভাবনা টেরোরিস্টদের গ্রুপটা সীমান্তের দিকে ধগ্গাচ্ছে। আাবার বলা যায় না, তারা হয়ত্তে ধাওয়া করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইত্রিমধ্যে পাত্য়র ছাপ দেথে জানা হয়ে গেছে, মাত্র তিনজন নোকের সাথে লড়তে হবে তাদেরকে। জিম্মি হিসেবে ডোরা ডারবি মহামৃন্যবান, যুদ্ধ ছাড়া তাকে হারাতে রাজি না হবারই কথা । আবার যদি তাদের হাতে পড়ে রেয়েটা, কোন রকম স্বাধীনতা দেয়ার প্রশ্নই উঠবে না। আহত তো হয়েইছে, দু’একজন মারাও যেতে পাঢর, কাজেই টেরোরিস্টরা মেয়েটার ওপর প্রতিশোধ নেনবে। আর মেi়়েদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার প্রচনিত পদ্ধতি হলো...।

ধরা যাক, টেরোরিস্টরা পালিয়েছে। কিন্তু মরুভূমি তো আর পালাবে না। এর আগে ডারবির স্থায়ী ক্যাম্প ছিল, তার ওপর খৈয়াল রাখার জন্যে ছিন অভিজ্ঞ দু’জন আফ্রিকান। এখন সামান্য পানি. কিছু ১১৬

রসদ নিয়ে একা ব্যেে চাইছে সে, নিরস্ত্র অবস্থায়। কোথায়? কানাহারি পাড়ি দিতে। ভাগ্তঞণণ প্রথস রাতটা যদি টেকে, তারপর নিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে সে। মরুভূমির বালিতে শিয়াল আর হনিণের কংকালের সন্গে তার হাড়ত্জনাও শোভা পাবে।

কিন্তু বিশ घণ্টা সময়ও তাকে দেবে না রানা। «জন্যে নয় যে ব্রায়ান" ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। মানবিক কারণেই মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিতে পারবে না ও। নিজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয় ত্ময়েটা, তাই ব்লে তাকে ঢো আর মরতে দেয়া যায় না। ডারবি, আমাদের সঙ্গে রাজধাनীতে ফिরে यাচ্ছ তুমি,' নরম সুর্রে বলन রানা। 'ওथानে পপৗৗছুনোর পর যা খুশি করতে পারো, আমি অন্তত বাধা দেব না।' বাধা দেয়ার আরও লোক থাকবে ত্থন।

ততোদিনে অনেক দেরি হর্যে যাবে। অনেক দৃরে সরে যারে ওটা, আমি আর খুঁজ্জ বের করতে পারব না...তুমিও তা জান্না।’ ডারবির কপালের পাশে অকটা রগ বার দুয়েক লাফ্রিয়ে উঠল, তবেে গনার স্বরে রাগ নেই, ৩খুই শান্ত ব্যাকুলতা।

রানা চুপ করে আছে।
‘তোমার শর্ত্টা কি, রানা? কি শর্তে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ?'
'অপ্রাসপ্গিক প্রপ্ন,' বনन রানা।
'না, অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমার ধারণা, আমাকে উদ্ধার করার জন্ো তোমাকে মোটা টাকা দেয়া হবে। আমাকে ফিরিয়ে নিক়্ে যাবার ব্যাপারে তোমার মধ্যে যেে জেদ লছ্ করছি, তার একমাত্র অর্থ হরে পারে এই যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরুত না পাররে তোমাকে ওরা টাকা দেবে না। সেজন্যেই আমাকে জানতে হবে. কত টাকায় রফা হয়েছে।
'জানলে, তারপর?'
ঢোমাকে আমি আরও বেশি টাকা দেব। আমার কথায় বিশ্বাস রাণ্থা, টাকা জোগাড় করা আমার জন্যে কঠিন নয়।’ কাল্ো ছায়া-১

রানা বুঝল, মেয়েটা প্রস্তাব দিচ্ছে না, মরিয়া হয়ে আবেদন জানাচ্ছে। মাথা নাড়ল ও। 'দুঃখখি, ডারবি—তোমার নিরাপত্তার দিকটা দেখতত হবে আমাকে।'
‘বেশ...।' কাঁধ দুটটা নিমু করল ডারবি, घুরে যাচ্ছে। রানা ধরে নিল ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে, সে, ডেকানকে ডাকার জন্যে মুখ তুলে গাছটার দিকে তাকাল।

যে-ই নড়েছে রানা, বট করে ঘুরে ওর মুরে সোয়েটারটা ছুঁড়ে মারল़ ডারবি। অন্ধ হয়ে গেল রানা, টলতে টলতে পিছ্হ হটল। তারপর, সোয়েটারারা মুj থথকে সরাবার আঢেই, তলপপটটর নিচে প্রচও একটা ব্যथा অनুভ্ব করল। কুঁকড়ে ণেল শরীরটা, কাত হয়ে পড়ে বপেল একপালে, কাতরাচ্ছে, দু’হাতে চেপে ধরেছে উরুসন্ধি। 'কি ঘটেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করন ও...निশ্চয়ই সাফারি বুটের শক্ত ডগা দিয়ে ওকে লাথি মেরেছে ডারবি। তারপরই ওুনত বপল ঘাসের খসথস. আওয়াজ আর ছুটন্ত পাত্যের শব্দ।
'निকেক!’' পড়ডমরি করে ছাঁটুর ওপর খাড়া হরো রানা, কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, গোটা শরীর এখনও আড়ঁ্ট হর্যে আছে। ‘থামাও ওকে, ফর গড’স সেক!’

ত্রিশ গজ দৃরে ডারবি, কাঁটাঝ্小েপপের ভেতর দিয়ে এঁকেন্বেঁকে ছুটছে, সোনানি চুন হাত্পাখার মত প্রসারিত হয়ে আছে দু’দিকে। হাত থথকে কফির মগ টফলে দিয়ে ছুটন নিকেন, পাশ কাটাল রানাকে। এক মুহৃর্ত পর ধপান. করে 'একটা শব্দ হলো, গাছ থেকে নেমে ডেকানও ধাওয়া কর়ল ডারবিকে।

কুঁজো হয়ে , হাটতে রানা, ওদ্দের সঙ্গে মিলিত় হল্গো পাচ মিনিট পর। ইज্মিধ্যে গাছটার কাছ থেকে একণো গজ দৃরে বোপের মাねানে, ছোট̧ একটা ফাঁকা জায়গায় পপৗছে خেছে ওরা। মাটিতে পড়ে মোচড় খাচ্ছে ডারবি, মুখটা বালির সন্গে সাঁটা। তার পা দুটো চেপে ধরে অছে ডেকান, অর নিকেন ধরেছে হাত দুটো পিছমোড়া করে। নিকেলের একটা কজ্জি বেকে রক্ত বেরুচ্ছে সামান্য।

দ্রুত হাতে কোমর থেকে বেন্টটা খুলে ফেলন রানা, ওদের পাশশ হাঁটু গেড়ে বসল, ডারবির এক করা হুত দুটো বেঁঁে ফেনন। ঠিক আছে, ছেঁড়ে দাও এবার।’

তিনজন একসজ্গে সিধে হনো । নিকেল তার কর্জিটা চুষছে। কয়়ক মুহৃর্ত পর আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়াল ডারবি।
‘তোমাকে ও কামড়ে দিত্যেছে; নিকেল?’ জিজ্ঞেস করল রানা।
'জী। তंবে, স্যার, আগেও আমি বিড়ারের কাঁমড় খথয়েছি, কিন্তু মরিনি। কোন শব্দ না করে হাসল নিকেল।

ডারবির দিকে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে আছে টান টান হয়ে, তंবে হাত দুটো পিছনে বাঁধা থাকায় সামনের দিকক সামান্য ঝুঁচক অছে। शाँপাচ্ছে ঘन ঘन। ঘামে ড্জো সুখ্থ নতুন করে ধুলো-বালি লাগায় সাদাটে দেখাচ্ছে। ঘৃণা আর রাগে চকচক করছে বড় বড় চোখ দুটো।

निজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এল রানা। এমন তীব আর গণীীর ছৃণা আগে কখনও দেখ্খেি ও। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজের রাগ আর ব্যথার কথা ওর মনেই থাকন ন্া। তারপর ধীরের ধীরে নিজ্জের ওপর নিয়ন্তণ ফিরিয়ে আনল ও। ‘বাপারটার এখানেই সমাক্তি, ডারবি,’’ বলন ও। 'আর কোন ক্থা নয়, কোন ৰামেনা নয়। আমরা রাজধানীতে ফিরে याচ্ছি।’
‘প্রতিটি ইঞ্পি আমাকে তোমার বয়ে নিয়ে যেরত হবে।’ ডারবির ক্ঠম্বর আগের চেট্যেও তীক্ষ, আরও বেশি তিক্ত।

শ্রাগ করল রানা। ‘যেটা তোমার পছন্দ। হয় শান্তভাবে আরামে গুঁটবে, নয়তো তোমাকে বেঁধে, মুড়ে, মুখে কাপড় ๒欠ঁজে বস্তা বানিয়ে ফেনা হব্ব। যেভাবেই হোক ওখান্ন তোমাকে আমরা নিত্যে যাব। আরেকটা কথা...। উরু-সন্ধি এখনও বাথায় দপদপ করছে ওর, হঠাৎ থথয়াল হতে রাগটা একটা সোতের মত ফিরে এল আবার। 'আমি চাই বয়ে নিয়ে বেতে তুমি যাত্ বাধ্য করো। বাপারটা আমাদের জর্যে) কই্টকর হবে, তবে তোমার কఁ্টের তুলনায় তা কিছুই না। প্রতিটি পদক্ষেপে মজাটা টটর পাবে তুমি। তোমাকে ওরকম কষ্ট বেতে দেখনে কাল্গো ছায়া-১

বנক্তিগত ভাবে ভাল লাগবে আমার... ।'
'ইউ" বাস্টার্ড...।'
'তোমরা এদিকে এসো তো,' ডারবির দিকে খেয়াল না দিয়ে নিকেল আর ডেকানকে ডাকন রানা, રেঁটে ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে চলে এল। আসরন কি ঘটেছে, ওদেরকে ব্যাখ্যা করে শোনাল ও। চিতাবাঘ, মরুভৃমি আর টেরোরিস্ট গ্রুপ মেয়েটার মনে তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছে, ফলে সাময়িক বকটা পাগলামির ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে, সেটা এতই প্রবল যে চোপের রাজ্যে একা হারিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে মন চাইছে তার। তারাপর বলন, আমার দায়িত্ব নিরাপদে ওকে রাজধানীতে পৌঁছে দেয়া, এমনকি যদি কাঁধে করেও বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

রানা কি বলতে চাইছে বুঝতে পারল ওরা, দু’জন একয়াগে মাথা ঝাঁকান। এরপর ডেকানকে গাছটার কাছে ফেরত পাঠাল রানা একটা প্যাক নিয়ে আসার জন্যে, তারপর ফিরে এল ডারবির কাছে। কোনটা তোমার পছন্দ, ঠিক করেছ?’ জিজ্ঞেস করল ও।

কোন জবাব নেই, চোখে আগুন ঝরছছ ।
‘ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি আমার পছন্দই ত্তেমার পছন্দ,' বলল রানা। 'বেশ, ঘণ্টা কয়েক বোঝা হয়ে থাকো, কেমন লাগে নিজেই বুঝডে পারবে।'

প্যাক নিয়ে ফিরে এল ডেকান। ভেতর থথকে জ্জিনিস-পত্র বের করে ক্যানড়াসটা ছিঁড়ে ফালি করতে বলন রানা। তারপর ডারবিকে বাঁধতে শ্তু করল।

ডারবির হাত আগে てথকেই বাঁধা, তারপরও কাজটা শেষ করতে কঢ়েক মিনিট নেগে গেন ওদের। সর্বক্ষণ ধস্তাধস্তি করল সে, পা ছুঁড়ন, মোচড়াল শরীরটা, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করার চেৃ্টা করল। চারজনই ওরা দরদর করে ঘামছে। তবে এক সময় নিস্তেজ হত়ে পড়ন্ন ডারবি, বালির ওপর শ্যে হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ক্যানভাসের ফালিগুনো দিয়ে তার পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত পেঁচিয়েছে ওরা।

দাঁড়াল রান্া, চোখ নামিয়ে তাকাল তার দিকে। 'সত্যি চাও মুখেও কাপড় "ӊ゙জ??

আহত ও বন্দী পক্রর মত নাগছে ডারবিকে, মুহৃর্তের জন্যে তার প্রতি একটু কক্সোও জাগল রানার মনে। কিন্তু তারপরই নক্ষ্য করনল, ডারবির চোর্থ এখনও প্রচণ ঘৃণা আর রাগ। সে মুখ না সুলম্নে, উত্তরটা আন্দাজ করতে পারন ও। কোন সুযোগ দেখনেই ইয়, সজ্গে সঙ্গে চিৎকার করবে ডাররি। এমন কি তাতে যদি টেরোরিন্ট গ্রুপটার হাতে ওদেরকে ধরাও পড়তে হয়, দ্বিধা করঢ়ে না সে।

পকেট থেকে রুমালটা বের করে তাंর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। এতক্ষণে মুখ খুলল ডারবি; জিভ দিত্যে টোঁটের ধুুলা সরান, উচু করল মাথাট। ‘এখন বুঝতে পারছ না কত বড় অপরাধ করছ। দুনিয়ার সবচেট়ে সুন্দর প্রাণী মাটির বুক থথকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এবং তার জন্যে একা তুমি দায়ী থাকবে। এই অপরাধবোধ নিয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। তারপর‥য় সময়ই লাতক, যা-ই করতে হোক আমাকে, অমি দেখব তোমাকে যাতে এর মাসুন দিতে হয় ।

তাড়াতাড়ি তার মুখটা রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেনন্ রানা, তারপর হাত ইশারায় নিকেকেনকে ডাকন। এগিকয়ে অসে ডারবিকে কাঁটে তুলে নিন সে। গাছটার কাছে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

## দশ

নিজের ওপর রাগে কেঁপে উঠন রানা। ওরই দোম, সেফ একটা আনাড়ির মত আচরণ করেছে। কিংবা দোষ আসনে ওর ক্রান্তির, আর कालো ছায়া-১

১২১

## এই ক্লান্তির জন্যে যে দায়ী—ডারবি।

চোখ তুরে তার দিকে তাকাল ও। তারাজ্জলা আকাশের গাত়ে ফুটে আছে কাঠুমোটা। বিড়বিড় করে আবার নিজ্রেকে গাল দিল ও। নিকেল আর ডেকান হতভম্ব হঢ়় ওর দিকে তাকিতয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাছটা ছছুড়ে রওনা হবার পর প্রথম রাত，ভোর হতে আর দু’ঘ্টা বাকি। দিনের বেলা পালা করে ডারবিকে বয়েছে ওরা，দুপুর্রের অসই্য গররম যতক্ষণ না থামত়ে বাধ্য করেছে। এগোবার গতি একেবারেই মন্থর ছিল। থামার পর রানার হিসেবে পালাটা থেকে আরও ছ’মাইল দৃরে সরে এসেছে ওরা।

অন্ধকার না নামা পর্যন্ত বিশ্রাম নেয় ওরা । তারপর আবার ডারবিকে কাঁধে ঢেলে হাঁটা ধরে। লম্বা－চওড়া শরীর তার，অসষ্ভব ভাঁরি। ভুগতে হंয়েছে ওদেররক，তবে ডারবিও আরাম পায়নি। রক্ত চনাচরলে বাiধা পাওয়ায় অসাড় হয়ে গেছে তার হাত－পা，প্রতি মুহৃর্তে ঝাঁকি খখতে হয়়ছে। তিনবার তাকে হাঁটার প্রস্তাব দেয়া হয়। ঢকান উত্তর পায়নি রানা। নিষ্পলক চোখে রাজ্যের ঘৃণাই তধু দেখত্ত পেয়েছে ও । বোঝাটা রানা বা ডেকারের চেত্যে বেশিক্ষণ বইন কর্রেছে নিকেক্，কিন্তু 心ার বিপুল শক্তিও তো সীমাহীন নয়। রানা ওর পালা শেষ কররছে মাত্র，এই সময় সর্বনাশটা ঘটে ঢেগ।

থামার নির্দেশ দিল রানা，বিশ্রাম দরকার। ডেকানiকে বলল পানির জ্রেরি－ক্যানটা বের্র করতে। মাটির ওপর জ্রেরি－ক্যানটা ররূখ゙ একটা মগে পানি ঢালन ডেকান। ঢক ঢক করে てখলো রানা，সামনে পা বাড়াল মগটা আবার ভরার জন্যে，আর অমনি ঢোঁচট Єখলো। বাকি সবার মত， ＇কাঁঢধ－পিঠে বোঝা নিंয়ে হাঁটার মধ্যে থাকায়，কনকনে ঠাগ্ডার কথা ভুর্লেই গিয়েছিল।

জজরি－ক্যানটা লাইট－ওয়েট পলিইউররথথন দিয়ে তৈৈি। দ̣িন্র বেলা নরম থাকে；，চাপ নাগলে ডেবে যায় গা；কিন্তু রাতে তাপমাত্রা ফ্রিজিং－পয়েন্টে নেমে গেরে হয়ে ওঠে শক্ত আর ভঙ্গুর। হোচট てেয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করল রানা，জ্রেরি－ক্যানটা ধাক্কা খেন্নো একটা ১২২

পাথরের সজ্গে। পরমুহূর্তে কন্নকন শব্দে সমস্ত পানি বেরিয়ে এন, ফেটে চৌচির তলার দিকে প্রক-আধ কাপ জমে থাকল শু। বেরুতে যা দেরি, সমস্ত পানি खষে নিন বালি।

नাথি দিয়ে ভাঙ্া প্লাস্টিকের টুকরোতুলো সরিয়ে দিল রানা, তারপর মুখ তুনে ডেকানের দিকে তাকাল। আর কত দৃর?’

ট্রাক, স্যার? পন্নরো মাইন,' বলন ড়েকান।
৫ধু ট্রাক নয়, পানিও। পানি ভরা দ্বিতীয় জেরি-কানাটা বাকি রসদের সঙ্গে পাথরের নিচে চাপা দিপ্যে রেখে এসেছে ওরা, ট্রারকরু ক্রাছেই।

চিন্তা করছে রানা। পনেরো মাইন। ওরা यদি ওধু তিনজন ₹নত, কোন রকম দ্বিধা না করে সোজা ট্রাকের দিকে হাঁটা ধরত। কার্জটা
 হাঁটটতত হবে। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে, কোন সন্দেহ নেই, তবে সস্তবত কেউ মারা যাবে না। কিন্তু ওরা তিন্জ়ন নয়, সস্গে রয়েছে ডারবি। তাও একটা বোঝা হিजেবে। এই অবস্থায় পানি ছাড়া ওখানে থপৗছুতে চেষ্টা করলে তা হরে অज্যহত্যার শামিল। না, সবাইকে মৃত্যুর মুত্য ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। কাজটা যে-কোন একজনকে করতত হবে। 'আমি একা যাব,'" কারও সঙ্সে পরামর্শ না করে নিজ্জে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিन রানা। ডারবিকে কাঁধে নিয়ে প্রায় দু’মাইন হেঁটে এখানে পৌচেছে ও, খুরই ক্রান্ত বোধ করছে, তবে কাজ্রটা ওর পক্ষে নম্তন, অন্তত অত্যবিশ্বাসের কোন অভাধ নেই। ঢেতে অসত্ত ত্রিশ মাইল, মাঝরাতের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে বনে আশী করছে।
'স্যার, কাজর্ট অসলে ज্木মার,' এগিয়ে অসে রানার সামলে দাঁড়াল ডেকোন। ‘তাছাড়া, এ কেবল একা অমার দ্বারা সম্ভব। অপনারঁ ঢতা কোনমতেই যাওয়া চলে না।
'কেন?'
দনে আমিই একমাত্র ট্রাককর, এই মুহৃর্তে অমিই একমাত্র ক্রান্ত নই,' বলন ডেকান। 'মিশনটাই তো মাডামকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার, তাই না? আর আপনি আমাদের লিডার। কানো ছায়া-১

কাজেই ম্যাডাম যেখানে থাকবেন, আপনাকেও সেখানে থাকতে হবে।' ডেকানের কথ্থায় যুক্তি আছে। এ-ও সত্যি যে সে-ই একমাত্র ট্র্যাকার, সে ক্রান্তও নয়, বার্কি দু’জননের চেয়ে তার শরীরে শক্তিও অনেক বেশি। রানার অনুমতির জন্যে অপেক্ষ করন না, ডেকানের কাঁধে খালি প্যাকটা তুলে দিল নিকেল, তারপর ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে রানার দিকে তাকান। 'ও ঠিকই বলহে, স্যার।’
'তোমার প্ল্যানটা বন্নে ।’
ডেকান বनলन, ‘দিনের গরম বেড়ে ওঠার আগেই ওখানে আমি প্ৗৗছে যাব, স্যার। দিনটা পার করব ট্রাকের ছায়ায় শুয়ে। তারপর জ্রেরি-ক্যানটা প্যাকে ভরে সন্ধের দিকে ফিরতি পথ ধরব।'
‘ঠিক আছে,' রাজ্জি হলো রানা। 'ওুড লাক, ডেকান।’
রানার কথা শেষ হয়নি, অন্ধকারে হারিয়ে তেন ডেকান। ধীর পায়ে ডারবির সামনে অসে দাঁড়ান রানা। 'বনা যায় তোমারই দোষে বিপদটা দেখা দিয়েছে,’ বনनল ও। ‘এই বিপদের মানে হন্ো, পুরো একটা দিন পানি ছাড়া কাটাত্ডে হবে আমাদ্নের। মরুভূমিত্ পানি ছাড়া একটা দিন কিভারে কাটে ত্তেমার কোন অভিজ্ঞতা আছে? ররাদ উঠরেই টির পাবে। ড্কোনের কথা ভাবো অক্বার। তোমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অতিরিক্ত ত্রিশ মাইল হাঁটতে হবে তাকে। তোমার বোধহয় খুব আনন্দ লাগছে, তাই না?

অটল বসে থাকল ডারবি, আড়ষ্ট ভঙ্গি, কথা বলার চেষ্টা না করে নিষ্পলক চোখে ※ুধু তাiকিয়ে থাকন।

তার সামনে হাঁটট গেড়ে বসল রানা, রুমানটা খুনে নিন মুখ てথকে। তারপর্র ক্যানভাসের ফালি দিয়ে বাঁধা হাত আর পা জোড়াও মুক্ত করে দিল। এখन এমন কি রাগ করাও অর্থशীন। মেয়েটাও কম ক্কান্ত নয়, দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করবে না। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, একটু ঘুমিয়ে নাও।’ সিধে হরো রানা। 'আর যদি পালাবার কথা ভেবে থাক, ভুনে যাও। অমি বা নিকেন, দু'জনের একজন সারাক্ষণ জ্জেগে আছি।’

निকেন্ের কাছে ফিঢের এন রানা, তাকে পাহারায় থাকতত বলে ১২৪

বালিতে তয়ে পড়ল, শীত ঠেকাবার জন্যে বুকের ওপর ভাঁজ করর রাখল হাহ দুট্টা । চোখ বন্ধ করার আগে দেখল, এখনও় শিরদাঁড়া খাড়া করে বালির ওপর বসে আছে ডাররি।

ভোর হলো, তারপর সূর্য উঠল, তরু হল়্ো গরমে সেদ্ধ হবার পালা। মাথা বগোজার মত কোন গাছ নেই; ঝোপের নিচে তধু ছেঁড়াখোঁড়া ছায়া। রোদ ওঠার আগে চারদিকে একবার তল্লাশি চালিয়ে এসেছে নিকেল, জংলী কয়েকটা তরমুজ পেয়েছে সে। ছোট আকৃতির সবুজজ ফন, তবে রসাল; চুষে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে সবাইকে ভাগ করে দিন রানা।

দিনের বাকি সময় ঝোপের ভেতর खुয়ে কাটাল ওরা, ক্থা বলন না কেউ, নীল আকাশের গায়ে ঈগলদের আনাগোনা দেখন। निকেন তরমুজুুলো না পেলে সন্ধে পর্যন্ত কারও জ্ঞান থাকত কিনা সন্দেহ, ভাবল রানা। দিনের আলো শেষ হায়ে আসছে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে ওর। মুখের ভেতরটা শকনো খটখটে, ঠোঁট ফেটে গেছে, ঘাম ণ্কিয়ে য়াওয়ায় মোটা নাগছে গায়ের চামড়া।

ম্যেয়টা অসাধার্ণ। একটা কথাও রলেনিं। স্থির হয়ে পড়ে থাকল ৩ধু-সারা শরীরে ধুরনা, মলিন চেহারা, চুতন বালি, সারাক্ষণ তাকিত়ে আছে আকাশের দিকে। তচে রানা জানে, ঈগল দেখছে না, দেখছে চিতাবাঘটার ছন্বি।

তারপর যেন হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে ঢেল চারদিক। ষীরে ধীরে সময় গড়াচ্ছে।.এক সময় বারোটা বাজন। আরও ত্রিশ মিনিট পর ফিরল ডেকান। কাঁধ বথকে প্যার্কটা নামাল জে, জ্রেরি-ক্যানটা বের করে একটা মগে পানি ঢানन-কলকন শব্দটা যেম্ন কোমল ত্মেনি ঠাণ্গ।

প্রথমে পানি খখলো ডারবি, তারপর সুযোগ পেন নিকেন । স্বস্তিবোধ করছে রানা, যথেন্ট পানি থাকায় এখল আর ট্রাকের কাছে ফিরে যেত্ কোন অসুবিধে হবে না ওদের।

ডেকানের দিকে তাকিয়ে রয়েঁেে, ও। ফেরার পর একটাও কথা বनেনি সে, এমনকি রানার দিকে একবার তাকায়ওনি রানা বুঝক্ত. পারছে, কিছু একটা ঘটেছে। বোধंহয় খুব খারাপ কিছুই হবে।
কানো ছায়া-১

সবার শেষে পানি てখলো রানা, পরপর তিন মগ। মগটা নামিয়ে রাখার সময় দেখল নিढেকন আর ডেঁকান একটু দৃঢে সরে ঢেছে, নিজেদের ভামায় কথা বলছে নিচু গলায়। ঢুঁটে এল রানা, ওদের সামনে উবু হয়ে বসন। জিজ্ঞেস করনন, 'কি ব্যাপার, ঢডকান?’

মুখ নিচু করে বসে থাকল ডেকান, কিছুছ্ষণ পর মুখ তুলে. তাকাল রানার দিকে। কথা বলন আরও কয়েক সেকেও পর। "আপনি কি আমাদেরকে সব কথা বলেছেন, স্যার?’
'অবশ্যই, ডেকান। কেন্, কি হয়েছে?’
'আপনি ঠিক জান্নে, এষ্য মধ্যে আর কেউ কেই??
‘কাজটা যিনি অমাকে দিত্যেছেন, চেই কানাডিয়ান ভদ্রলোক ছাড়া, আর ঢেউ নেই ।

ইত্তুত করঢ্ছ ডেকান। তারপর অবার রানার দিকে তাকাল সে। সব সময় শান্ত আর হাসিথুশি থাকে, এখন তার চেহারায় উদ্বেগ আর সন্দেহের ছায়া, চোখ দুটো অস্থির্। 'আমরা যত দৃর বনে মনে ‘করেছিলাম जারচেয়ে বেশ্শ খানিকটা কাছে রয়েছে ট্রাকটা,' অবশশেে
 মর্যু পৌছছ দেলাম অ!মি। এই সময় ছোট এক্া হরিণ দেখে ভাবলাম, খানিকটা মাংস ণপলে মন্দ হয় না। ধাওয়া eরু করুলাম, পৌছে গেন্লাম আমাদের ট্রাক যেখানে নুকানো আছে তার কাছাকাছি। হঠাৎ দেখি, নত্ু চাকার দাগ:’

ভুরু কুঁচকে রানা জা জানতত চাইল, 'তারমান কি বোচার?’
‘প্রথমে आসিও जাই ত্তেছিলাম, স্যার। কাজেই সাবধানে
 কাছে, যেখাটন অমাদের ট্রাকটা রয়েছে। তারপর অমি দাঁড়িয়ে পড়নাম। র্দেचি, গাছগ্ডনোর কাছে, আরেকানা ট্রাক দাiাড়িয়ে রয়েছে।
 কাছে অস্ত্র আছে। একজনকেও চিনি না। তবে ওদের সঙ্গে একজন্জন কালো নোকঅ আছে, তাকে চিনি-গ্যাবোরোনে দেখেছি...। মাথাটা ১২৬ রানা-২২৩

আবার নিচু করল ডেকান। তারপর আবার বলল্ল, তার নাম উনাভু, স্যার। ধনী মোক, নিজ্রের ফার্ম আর ট্রাক আছে। তার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শোনা যায়। ন্লাকে বলে দক্ষিণ আফ্রিকান পুলিসের হক্য় কাজ করে বলেই তার অত পয়সা...।'

চোখ বুজ্জে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা । ভাবল, সর্বনাশ! তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি করলে, ডেকান?’
‘কিছুদ্ষণ আড়াল থেঁকে নক্ষ রাখলাম। মনে হলো ওরা যেন কিসের জন্যে অপপক্ষা করছে। হরিণটাকে দেখতে না পেলে সরাসরি ওদের হাত্তে গিয়ে পড়তাম আমি। তারপর আমি পিছিয়ে আসি, একটা ঝোপের ডেতর শ্যে ঘুমাই। রাত নামার পর জঙ্গনটার আরেক দিকে চর্লে যাই, যেখানে রসদ লুকান্না আছে। লোকগুলোকে দেখলাম নিজেদের ট্রাকের্র পাশে আগেন জ্রেলে বসে আছে। পাথরগ়ুন্লার ঠিক নিচেই জেরি-ক্যানটা রেখেছিনাম, কাজেই ওটা বের করার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয়নি আমাকে। ওটা নিত়ে ফিরে এসেছি !'

আবার নিস্তন্দর্তা নামল। ডেকান কথা বলার সময় নিকেলও মাথা নিচু করে ঢরূখ্খেিন এই মুহৃর্তে তারার আরোয় রানার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।
'নোকশুলো সম্পর্কে আমার কোন ধারাণা নেই,’ বলল রান্স। ‘আমাকে তৃতীয় কোন পক্ষের কথা বলা হয়নি। যদি জ়ানতাম দকিণ আফিকান পুলিস এর সঙ্গে জড়িত, তোমাদের আমি সঙ্গে করে আনতাম না । আমি নিজ্জেও আসতাম না। এইটুকুই আমার বনার আছে ;'

রানাও 'সরাসরি ওদের দিকে তাকাল। দু’জন্তই নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল, মেনে निन রানার কথা।
‘অমাকে একটু সময় দাও,' বলन রানা। ‘চিন্তা করে দেখি কি ‘করা যায়।' দাঁড়াল ও, সরে এল. ওদের কাছ থথকে। কোন সন্দেহ নেই, বোকা বানানো হয়েছে ওকে। ব্রায়ান মিথ্যে কথা বলেছেন ওকে, অনেক তথ্য চেপে গেছেন। তিনি ওকে বলেননি ব্যাপারাটার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকান ইন্টেলিিজেন্স ‘বস্’ জড়িত। বলনে जাঁর প্রস্তাব এমনকি. কালো ছায়া-১

Өनতেও রাজি হত না রানা। শহরে ফিরে , কর্তৃপক্ষকে র্রায়ান সম্পর্কে রিপোর্ট করত। বসের সস্গে জড়িয়ে পড়া ওখু নিকেল আর ডেকানের জন্যে বিপজ্জনক নয়, ওর জন্যেও বিপজ্জনক।
'রাना...;
घুরল ররানা। ‘ওর দিকে হেঁটে আসছে ডারবি, বালিতে পাশ্যের কোন শব্দ হচ্ছে না । অন্ধকারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সে।

অমি তোমাদের কিছু কথা তনতে ণেয়েছি। লোকতুনো বসের ‘জ্টে, তাই না?’

ত্রিশ ঘণ্টায় এই প্রথম কথা বলল ডারবি। তার গলায় রাগ নেই, চেহারা てেকে উন্মত্ত ভাবটুকুও অদৃশ্য হর়েছে। চিতাবাঘ সম্পর্কে কथা বলার সময় যেমন শান্ত দেখাচ্ছিল, এখনও তেমনি দেখাচ্ছে।
‘হাঁ,' বলল রানা। 'यদিও আমার কোন ধারণা নেই এখানে কি করহ্ছে ওরা।
‘আমার আছে,' বনন মেয়োে। 'আমি যখন ব্যাখ্যা করে বনছিলাম যে কিড্নাপারদের লিডার চিত়াবাঘের ওপর নজর রাখার অনুমতি দিত়েছে অমাকে, তোমাকে খুব অবাক দেখা্ছিল। যাই হোক, তুমি কিন্তু তার নাম জিজ্ঞেস করোনি। অবশ্য জিজ্ঞেস করজেও তোমাকে আমি নামটা তখন বলতাম না। এখন বলব। তুমি সম্ভবত তার কथা জানো। তার নাম ডেকা বারণাম।'

একদৃট্ট তাকিত্যে থাকন রানা। চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠেছে ওর। ডেকা বারগাম, দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেফ়ে দুঃসাহসী টটেরারিস্ট লিডার। ডোরা ডারবির এক্জন বন্ধু । দু’জনের সম্পর্ক যাই-হোক, বস্ यদি জানতে পারে অপহরণের সঙ্গে ডেকা বারগাম জড়িত, এই সুযোগে তাকে ধরার বা তার সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে সন্তাব্য সব কিছু করবে তারা।
‘এমনকি বারগামের মত মৃল্যবান দ্রকটা পুরস্কারের জন্যেও,' বলন ডারবি, ‘বতসোয়ানায় লোক পাঠানোর কথা ভাব্বে না বস্। ব্যাপারটা দক্রিণ আফ্রিকা সরকারের জন্যে সাংঘাতিক বিপজ্ঞনক। বতসোয়ানায় ১২৮

রানা-২২৩

ত্ধু তাদেরকে দেখা গেলে হয়, গোটা এনাকার রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। ব্যাপারটা তুমি বিবেচনা করে দেখেছ?’
's্যা, কিন্তু তারপরও তারা ঝুঁকিটা নিয়েছে।'
‘ঝুঁকি? কতটুকু ঝুঁকি, চিন্তার বিষয়। আমার ধারণা, যারা তোমাকে পাঠিয়েছেন जাঁদের সজ্গে কাজ করছে বস্। সেজনোই তারা জানে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তোমার ট্রাকটা"। বস্ জড়িত, এটা আমি এক সময় জানব—কিন্তু আমাকে উদ্ধার করায়, কৃতজ্ঞতার কারণে, जারা ষরে নেবে আমি মুখ খুলব না । আর মাত্র একজন জানবে-তুমি।' কয়েক সেকেণু চুপ করে থাকল ডারবি, তারপর বলল, 'বস্ কাউকে অবিশ্বাস করলে তার পরিণতি কি হতে পারর, তুমি জানো, রানা?’

কথা বলল না রানা । ঠাণ্ডা আর অসাড় লাগছে, কঠিন সত্যটা হজম করার চেষ্টা করছে। ইলফ স্ট্রীটের গস্তীরদর্শন বিল্ডিংটার ছবি ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। বস্-এর হেডকোয়ার্টারে ब্রায়ানের সঙ্গে আলোচনা করছেন কোনও একজন কর্মকর্তা। কর্মকর্তার বক্তব্য আন্দাজ্জ করতে পারছছ ও, বোধহয় এরকম হবে—'ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করতে রাজি হবে এমন এক जোক আমরা আপনাকে খুঁজে দেব (তে বন্ধুর কাছে রানার নাম ওনেছেন ব্রায়ান, তার পরিচয় জিজ্ঞেস করায় রানাকে তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন, সে ‘বন্ধু’ সম্তবত বস্-ই)। তার মিশন যদি সফন্न হয়, ডোরা ডারবিকে দিন কঢ্য়ক আমাদের কাছে রাখব ডেকা বারগাম সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে। আর র্লাকটাকে আমরা সরিঢ়ে ফেলব। দ্রুত, তড়িঘড়ি, গোপনে, যাতে কারও জন্যেই, ব্যাপারটা বিবতকর না হয়। মুंখের ভেতর একটা বুলেট-লাশ না পাওয়ায় ধরে নেয়া হবে কালাহারিতে নিখোঁজ হয়েছে আরেঁক দুর্ভাগা।'

পানির মত সহজ, তাই সহজেই অনুমেয়। কতটা সহজ অনুমান করতে পারছে না ডারবি, কারণ লাইসেন্সের কথাটা তার জানা নেই। ধীরে পীরে নিঃপ্বাস ছাড়ল রানা। হিমি বাতাস বইছে, তারপরও হাতের তানু ঘেমে গেছে ওর, দুর্বল লাগছে হাঁটু।
‘আমার ধারণা, এটা তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র,’ রানাকে চুপ ৯—কালো ছায়া-১

করে থাকতে দেখে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ডারবি। আর যদি আমার ভুল হয়, বস্ যদি তোমাকে বাঁচিয়েও রাখে, আমি তো আছি। তুমি যে ওদের সঙ্গে জড়িত, হাত মিলিয়েছ, মিডিয়াকে জানালেই হবে। যতই ডুমি অস্বীকার করো, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। বত়েসোয়ানা থেকে তোমাকে বের করে দেয়া হবে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজ্রের জন্যে গ্রেফতার করাও হতে পারে।'

কথা বলছে না রানা, জানে ডারবির কথা এখনও শেষ হয়নি।
'বসের ওই এজেন্টরা আমার জন্যে কোন হুমকি নয়,' আবার বলল সে। 'বারগাম সম্পর্কে কোন তথ্যই তারা আমার কাছ থথকে পাবে না, তরে আমাকে দেরি করিত়ে দেবে-হয়তো অত দেরি করিয়ে দেবে যে পরে শত চেষ্া কররলেও আর চিতাবাঘটাকে খুঁজে পাব না। যাই হোক, তোমার যেহেতু ট্রাক আছে, রসদ আছে, অভিজ্ঞ একজন ট্র্যাকার আছে, তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিতে পারি...। রানার দিকে অপলক তাকিয়ে কথা বলছে ডারবি, আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই।

রানা ধৈর্য ধরে খনছে।
‘ট্রাকটা উদ্ধার করো, যেখাস্ন শেষবার দেখ্থছি চিতাবাঘকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চর্লো আমাকে, ওটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করো। তারপর তোমার এক রোককে আমার কাছে রেরখ ফিরে যাও গ্যাবোরোনে। তুমি এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে যে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ণেরেছ। বিনিময়ে আমি কাউকে কোনদিন বলব না যে তুমি বসের সঙ্গে জড়িত।'
‘ব্যাপারটা কি এতই সহজ?’ জিজ্ঞেস করন রানা। ‘লোকগুনোর নাকের ডগা থেকে ট্রাকটা কিভাবে আনব? যে চারজনকে দেখে এসেছে ডেকান তারা ট্রেনিং শাওয়া লোক, দক্ষ সৈনিক।'
‘সহজ কি কঠিন তুমি জানো,' বলল ডারবি। ‘সমস্যাটাও তোমার। একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, জেরি-ক্যান্টা ভেঙে যাওয়ার পর পরিস্থিতি সম্পৃর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। ট্রাকটা ফিরে পাওয়া সত্যি কি কঠিন? আমরা জানি ওরা ওখানে আছে, তাতে করে অবশ্যুই কিছুটা ১৩○

সুবিধে পাবে তুমি। यদি আড়াল থেকে হঠাৎ. ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, ওদেরকে নিরস্ত্র করা কঠিন হবে বনে মনে হয় না। তারপর ওদের ট্রাকটাকে অচন করে দিয়ে, একটাও গুলি না ছুঁড়ে... ।'

পকেট হাততড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা।
‘আমার ধারণা, কাজটা তুমি পারবে, রানা। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আসন্নে পারতেই হবে। তোমার জন্যে এটা সেফ একেটা সুযোগ নয়, একমাত্র সুযোগ।' দমকা একটা বাতাস ডারবির পায়ের চারধারে ঘৃর্ণি তৈরি করল, উড়ে যেতে যেতে নরম সুরে ডেকে উঠন একটা পেঁচা।

ইত্তত করছে রানা। তারপর ঝট করে ঘুঢে ফিরে এল নিকেল আর ডেকানের কাছে। সেই একই জায়গায় এখনিও উবু হর্য় বসে আছছ তারা। ‘ট্রাকের কাছে পৌছুতে কতক্ষণ লাগবে, ডেকান্’? জিজ্জেস করন ও।
'পা চালিয়ে গেলে চার ঘন্টা, স্যার।'
‘দু’ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে আরেকবার যেত়ে পারণে তুমি?’
মাথা ঝাঁাকাল ডেকান। 'পারব, স্যারं।'
‘ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘তুমি এখুনি শুয়ে পড়ো। দু’ঘণ্টা পর সবাই আমরা রওনা হব। প্রথমে একটা কাজ সারতে হবে। তারপপর যাব চিতাবাঘ ধরত়ে।'

সাবধানে মাথা তুলল রানা, বালিময় ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে শেভীটার দিকে তাকাল। ওর বাঁ পাশে জঙ্গন, ওই জঙ্গলের ভেতরই ওদের ট্রাকটা লুকানো আছে। ওর ডানদিকে পঁচিশ গজ দূরে রয়েছে শৈভী। ওটাকে প্রথম যখন দেখল, এক ঘণ্টা আগে অন্ধকারের ভেতর, জেগে ছিন মাত্র একজন লোক, হুডের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ভোরের আনো ফুটতে কু করেছে, এখন আরও চারজনকে দেখতে পাচ্ছে ও—তিনজন সাদা, একজন কাল্গে। কালোটার নাম উনাভু, চডকান তাকে চেনে।
কালো ছায়া-১

নিচু একটা আগুনে ডালপালা ওজজে দিল এক লোক, শিখার ওপর একটা ক্যান চাপাল।‘‘াচ মিনিট, পিটার, ঠিক আছছ?’ টানা টানা নাকি সুর ওনেই বোঝা যায় দক্ষিণ আফ্রিকান, ভোরের স্থির বাতাসে ভর করে শপ্টতাবে ভেসে এল তার কথা।
‘ধুস শালা, এত সময় নিচ্ছিস কেন! এদ্কেকে আমি জমে বরফ হয়ে यাচ্ছি।' হুড্রের কাছ থথকে সরে এসে আতুনের পাশে দাঁড়াল গার্ড, শিখাতুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

জমিনে মাথা নামিয়ে নিল রানা। ওর ডান পাশে তुয়ে রয়েছে नিকেল, বাঁ পাশে ডেকান, দু’জনের সামনেই তোড করা শ্মাইযার। জঙ্গল থেকে বেশ খানিকটা দৃরে একটা ঝোপের তেতর মেয়েটাকক রেথে এসেছে ওরা। ঢে-ও ওদের সদ্গ আসতে চেয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত রানার যুক্তি মেনে নিয়েছে-পরিস্থিতি য়ি ওদের বিরুদ্ধে চলে যায়, ডারবি অকটা অতিরিক্ত ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে। একটা হাত তুলে পাঁচটা আకুন যথাসম্ডুব ফাঁক করন রানা, তারপর পালা করে দু’জনের দিকে তাকাল। নিঃশক্দে মাথা ঝাঁকাল নিকেন আর ডেকান। এরপর অটোমেটিক রাইফেরের সেফটি-ক্যাচ পরীক্কা করন ও।
‘যে যার মগ নিয়ে চলে অসো, কফি হয়ে গেছছ!’
সেই একই নাকি সুর ভেসে এন। আরও দু’মিনিট অপপকা করন রানা, তারপর আবার মাথা তুলে তাকাল। গার্ড লোকটা শেভীর দরজায় ঠেস দিয়ে রেরেছে ততর র্রাইফেন, পাচজনই আগুনটার চারধারে গোল হয়ে বসে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে। ঢেডড!’ ফিসফিস করল ও।

ওর দু’পাশে নড়ে উঠন নিকেল আর ডেকান, হামাঔড়ি দেয়ার ভপ্গিতে স্থির হলো, হাতে বাগিঢ়ে ধরা স্মাইযার, আদেশ পেলেই এক লাফে সিষে হবে ;
'नाউ!
একসম্গে সিধে হনো ওরা। প্রথমে কেউ ওদেরকে দেখতে বপল না । তারুপর এক লোক অলস ভঙ্গিতে এদিকে তাকাল, পরমুহূর্তে একটা «াঁকি খৈয়ে স্থির হয়ে গেন।
১৩२.

রানা-২২৩

নোকটা চিৎকার করতে যাবে, তার আগেই গর্জে উঠন্ল রানা, 'নড়ো না! মারা পড়বে! যে যেখানে আছ বসে থাকো, একমুল নড়বে ना।

বালির বিস্কুতিটুকু দ্রুত পেরিয়ে এল ও, ওর দু’পাশে নিকেন আর ডেকান। আษুনটার কাছাকাছি চলে এসেছে, এই সময় এক লোক উঠে দ̆ঁড়াবার চেট্টো কর্-বেঁটে আর মোটা, মাথায় সোনালি চুল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, রাইফেলটা সরাসরি তার দিকে তাক করল। আর এক ইঞ্চি নড়ে দেてোঁ, ঢেটে বুুলেট খাবে।'

বসে পড়ল ঢোকটা । আবার এগোল রানা, আগুনটার কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল। পাঁচজনই মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। পানা করে সবার দিকে একবার করে তাকাল ও। কালো লোকটা অর্থাৎ উনাভুর হাত খালি, বাকি চারজনের কোমরে হোলস্টারে, ভরা হাত-গান রয়েছে। গার্ডের রাইফেলটা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। তাছাড়াও কয়েকটা রিপিটার দেখা যাচ্ছে ট্রাকের ভেতর।
‘হোলস্টার খুলে এদিকে ছूँড়ে দাও,' নিজের বাঁ দিকটা ইপ্দিতে দেখাল রানা। 'আমার লোকদের নির্দেশ দেয়া ज़াছে, কাউকে চানাকি করতে দেখনে সঙ্গে সঙ্গে ৩ুি করবে। এক এক করে ছুঁড়ে দাও, তুমি করু করো।' শৈষ কথাটা বেঁটট রোকটাকে বলল ও। অর সবার চেয়ে তার বয়েস একটু বেশি, পঁয়ব্রিশের কম হবে না। রানা আন্দাজ করল, সেই ওদের লিডার।
'কি চাও তুমি?’ জিজ্ঞেস করন লোকটা।
'কোন কথা নয়!
'মেয়েটাকে তুমি পেয়েছ?' নিয়েধ মানছে না সে, কোন রকম ভান না করে সরাসরি তুলল প্রসঙ্গট। বোঝাই যাচ্ছে, てের়েছ। তা না হলে র্ররকম করতে না । আমরা ত্বু তার সঙ্গে কথা বলত়ে চাই, দোশ্ত-মাত্র কয়েক ঘা্টা, খুব বেশি হলে একটা দিন, তারপর সবাই তোমরা চলে যেতে পারবে...।

তাক করা রাইফেলের ট্রিগারে আఢুুের চাপ বাড়াল রানা। 'আর কাল্গে ছায়া-১
‘একটা কথা বলে দেখখা...।'
বিপদ দেখলে চিনতে পারে নোকটা, কথা না বাড়িয়ে রোন্ট্টার খুলে ছুঁড়ে দিন রানার দেখানো জায়গায়। তাঁর পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে রানা বলन, 'এবার তুমি। নিকেল, সবগুলো তুলে নাও। কি করতে হবে তুমি জানো।'

স্মাইযারটা কাঁধে ঝোলাল নিকেল, হোলস্টারতুলো তুুে নিন, সংগ্রহ করল রাইফেন আর রিপিটারগুলো, তারপর ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হরয়ে গেন। খানিক পর. পর একটা করে সিঙ্গেল শট-এর ভোঁতা আওয়াজ ভেসে অল। রানার নির্দেশ মতই কাজ করছে নিকেল। মাটিতে ব্যারেল ঢুকিয়ে একটা করে গুলি করছে, মাজলগুলো যাতে বিস্ফোরিত रয়।

ফিরে এল নিকেল, ট্রাকের কেবিন আর পিছনটা পরীক্ষা করল।. 'আর তো কিছু দেখছি না, স্যার।'
'ঠিক আছে, এরপর কি করতে হবে তুমি জানো।'
জঙ্গলটার দিকে রেঁটে গেন নিকেন। একপাশে সামান্য সরে দাঁড়াল রানা, যাতে ও আর ডেকান আরও ভানভাবে কাভার দিতে পারে গ্রুপটাকে। এক ল্লেক নড়ল একটু, একটা পা যেন একটু গটিয়ে নিল।
'सাবধান, আর যেন না দেখি!'
স্থির বসে থাকল ওরা। তারপর লিডার লোক্টা মুখ তুলল। 'তুমি আমাদেরকে গ্যাবোরোনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছ, মিস্টার?’
'সময় হলে জানতে পারবে।'
‘বেশ। তবে তোমারও একটা কথা জানা দরকার—তার সময় হয়েছে। কথাটা হরো, আমরা একা নই। গাড়ি-পথথে কয়েক ঘণ্টা নাগবে, ওখান আমাদের একটা বোনানজা, একটা ব্যাক-আপ ট্রাক আর একদল ঢোক আছে। তারা তোমাদ্রে বেরিয়ে যেত্তে দেবে না। তাছাড়া, বিশ মিনিট পর রেডিওতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও হয়ে আছে।'

দ্রুত একবার ট্রাক কেবিনের দিকে তাকান রানা। থখালা জানালা ১৩৪
রানা-২২৩

দিয়ে মেটাল য্রিল আর ট্যান্সমিটারের কন্ট্রোল নব দেখা যাচ্ছে।
'বিশ মিনিট পর আমরা যদি যোগাযোগ না করি, বিদুঙৎচমকের মত এখানে হাজির হবে ওরা । চিত্তা করে দেখ্যেছ বাপারটা?’

কথ্থা বলল না রানা। লিডার নোকটা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ব্যাকআপ তো থাকারই কথা। র্লাকটার সব কথা यদি সত্যি হয়," তাহলে তো বিপদই। বিশেষ করে ব্যাক-আপ টিমের সঙ্গে যদি একটা বোনানজা স্টটার প্লেন থাকে। কতটুকু সত্যি বোঝার কোন উপায় নেই, বুঝলেও কিছু করার নেই ওর।
'শোন্না, দোস্ত।' মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে সোনালি চুন সরাল লোকটট। 'তুমি হেরে গেছ, বুকলে। সত্যি হেরে ণোছ'। যাই করো না কেন, আমরা যোগাযোগ করতে পারি বা না পারি, ছোউ বোন্ানজা তোমাদের থথাঁজে আকাশে চক্কর দেবেই। ওটাকে তোমরা খসাতে পারবে না। কাজ্জই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমার প্রস্তাব বিবেচনা করা। তাতে সময় ও ধম দুটোই বাঁচবে। মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে কেটে পড়ো...'

কঠিন সুরে কিছু বলতে यাচ্ছিন রানা, টয়োটার আওয়াজ তেনে চুপ করে থাকল। কয়েক মুহৃর্ত পর, চোথের কোণ দিয়ে দেখল, জঈ্গের কিনারা থেকে ধীরে ষীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। হুইলের পিছন থেকে নেমে এর পাশে চলে এল নিকেল, হাতে স্মাইযার।
'স্টোর, নিকেল?’
সব ভেতরে, স্যার।'
‘ঠিক আছে।' প্রুপটার দিকে তাকান্র রানা। 'মাথার ওপর হাত। আগামী দু’মিনিটের মধ্যে কেউ यদি মারা যাও, সেটাকে খুন বনা যাবে না, অ্যা্সিডেন্ট বলতে হবে।

প্রথমে শশভীর চাকা নক্ষ্য করে ওুলি ছুঁড়ল রানা, দ্রুত স্থান বদল কंরে। তারপর রাডিয়েটর। সবশেষে মেইন, রিজার্ড ও সাপ্নিমেন্টারি ফুয়েন ট্যাঙ্ক। ऊলির শব্দ থামল, তারপরও বেশ কিছুক্ষ ণোনা গেল বাতাস, গ্যাস আর্গ্যাসোলিন নির্গত হবার আওয়াজ। পা ভাঙ্ডা উটের কালো ছায়া-১

## মত নিচু হয়ে ঢেন ট্রাকট।

 পिছিঁ়ে দুচো ট্রাকের মাঝগানে চলে এন নিকেল।




 ওथান ওদের কাছে রেডিও আছে। প্ঁচ মিনিট পর গোট বতসোয়ানা

 করল নোকটা।

গক পা পिছাল রাना, টিभারে আঙ্রুনের চা বাড়ান, তারপপর ঢিল







 .জানে।
'গডুন মাগাা্জিনে হাত দিতে যাচ্ছে রানা, লোকটা চাপা গলায় গর্জে উঠল, 'নাউ!' পরমুহৃর্তে, ন্লাফ দিল ওর দিকে।

ধাক্কা খখয়ে পিছু হটল রানা, রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তি তুরু হলো, হ্যাচকা টান দিয়ে ওটা ছিলিয়ে নেয়ার চেট্টা কंরছে লিডার। সেই মুহৃর্ত্র দেখতে পেল, আরেক রোক শেভীর সাইড প্যান্নল খুলে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল অকটা অটোমেটিক, লুকান্না ছিল ゝ৩৬

পিছনের গর্ত্ত। রানা যে লিডারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, ত্তন করতে পারছে না, নিকেল বা ডেকান এখনও তা জানে না।

সাবধান করার জন্যে মুখ খুলল রানা। ও চিৎকার করার আগেই এক পশনা তুলির শব্দ रলো, ঝাঁকি খৈয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিকেন, হাত থেকে ছিটকে পড়ল স্মাইযার। লিডারকে ল্যাং মারল রানা, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে ঢোকটা। ঘ্যাচকা টান্ন তার হাত থথত্?ে কেড়ে নিল রাইফেল, সবেগে ছুঁড়ে দিন সশস্ত্র র্লেকটার দিকে।

গুলি করার জন্যে অটোমেটিকটা ডেকানের দিকে ঘোরাম্ছিন সে। রাইফফলটা যখন আঘাত কর্ল, তার অটোমেটিকি তখন মাত্র অর্ধ্র পথ ঘোরা শশষ করছে-সরাসরি রানার দিকে তাক করা। রাইফেলের বাঁট তার মুখ্য আঘাত করান, কাত হহয়ে শেভীর গায়ে পড়ন সে, পড়ার সময় টিপার টান নাগায় শুনি বেরুল একটা। রানা অনুড্ব করন কে যেন আধ পাক घুরির্যে দিল ওকে, একটা কাঁধে হঠৎৎ যেন আগুন ধরে গেছে। টনতে টনতে কয়েক পা সামনে এগোল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বালির ওপর।

মাটিতে পড়ার আগেই ‘বুঝতে পারল রানা, সব শেষ। ডেকান সশস্ত্র লোকটাকে দেখতে পেয়েছে, তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তার। এক
 কয়েক সেক্কে পর। এরপর আরেক নোক নাফ দিয়ে ছুটে এন, কুগুনী পাকানো একটা বলের মত আঘাত করন ডডকানের পায়ে, দ্বিতীয়বার সে তুনি করার আগেই।

চারজনের বিরুদ্ধে ওরা এখন মাত্র দু'জন, ডেকানের তুলি সশস্ত্র লোকটার ঘাড় প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ওরা দু'জন নিরস্ত্র-কাঁধে ত্তি থেয়ে রানা অসহায়, তৃতীয় লোকটার নিচে পড়ে চোঢড় খাচ্ছে ডেকান।

কয়েক সেকেণ স্থির পড়ে থাকল রানা, ফতটা থেকে বেরুনো রক্ত শুষে নিচ্ছে বালি। তারপর উঠে বসার চেটা কর্র। এই সময় তনতে てপল...।

## ফফেো ওটা! ফেলো!’ চিৎকার করন ডার়বি।

শরীরটা মোচড় দিয়ে ফিরন রানা। মাত্র কয়েক গজ দৃরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা, শটগানটা নিতম্বের কাছে ধরে। তার সামনে লিড়ার নোকটা এখনও হাঁটুর ওপর সিবে হয়ে রয়েছে, হাতে অটোম্মেটিকটা।

ফফনছ না, কাজেই আমি কুনি করছি।
চোখ ভরা অবিশ্বাস, অস্ত্রটা ফেনন না নিডার। সিচে ইঁয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করন সে। যত্ষণ না সিধ্বে হেনো, অপেক্ষা করলল ডারবি। তারপর ট্রিগার টানল।

পিছন দিকে ঝাঁকি থেলো লিডারের মাথা, রক্তের একুটা পর্দায় ঢকা পড়ে রেল মুথ। এক মুহৃর্ত দাঁড়িয়ে থাকন সে, অন্ধের মত এক পা থেকে আরেক পাত্যে ভর দিচ্ছে। তারপর টলতত টলতে আড়াআড়িভবে এগোন, निয়ত্তণ হারিচ্য় ফেনায় গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেভীর গায়ে ধাক্কা てখলো ঢে, নেত্য়ে়ে পড়ন হুড্রের ওপর।
‘আমার কথা না ণুনবে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে।’ এক টানে ब্রীচ খুनল ডারবি, খানি কেসটা ফেলন, শান্তভাবে ভরল আরেকটা কারটিজ। ডেকান, তোমার অন্র্রটা তোলো, তারপর এখান থথকে এটা নাও;' লিডারের হাত থথকে খজে পড়া অটোমেটিকটা ইপ্গিতে দেখাল সে। 'তারপর আমার পাশে অসে দাঁড়াও।'

यার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিন তাকে একটা লাথি মারন ডেকান, তারপর ডারবি? কথা মত কাজ্ করন।
'তুমি হাঁঁতে পারবে, রানা?’
চেটা করে দাঁড়াতে পারন রানাা, টলতে টলতে কাঁটধর ক্তটা পরীক্মা করল। কলার-বোনের নিচের বপגী ভেদ করে সোজা ঢুকেজে বুলেটটা, বেরিয়ে গেেছে অপরদিক দিত়ে। ক্ষত হিসেবে খুব একটা মারাত্यক হয়রতো নয়, তবে পিছনের গর্তা বেশ বড়, দ্রুত রক্তক্ষরণ रक्श।

ষীরে ধীরে হেঁটে এন রানা। থামন রাই'ফেনটা যেখানে পড়ে আছে ।তোলার জন্যে ঝুঁকন, আচ্ছন্ন বোধ করায় ভাঁজ হয়ে গেল .হাঁটু। ১৩b
‘থাম্মা, আমি সাহায্য করছ্ছি। ডেকানন, ওদের দিকে অশ্ত্র ধরে থাকো... ।'

ওরা এখন মাত্র তিনজন। উনাভু, ট্রাকের তলায় ঢুকে আতক্কে থরথর করে কাঁপছে। বাকি দু'জন শ্বেতাঙ্গ তাকিক্যে আছে ডারবির দিকে, মুখে রক্ত নেই, এক চুল নড়ছে না।

দ্রুভ পায়ে এগিয়ে এন ডারবি, রানাকে আবার দাঁড়াতে সাহায্য করল। ওকে ছাড়ল না, ধীর পায়ে টয়োটার দিকে এগোল। হাঁটতে গিয়ে তার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে রানা, হেলান দিচ্ছে।

টয়োটার কাছে পপৗছে গেল ওরা। ডারবিকে ছেড়ে দিয়ে টেইলগেটে উঠন রানা, পড়ে গেল বসার সময়। কাঁধটা ধাত্ব মেঝেতে לুকে যাওয়ায় অসश্য ব্যথায় চোখখ অন্ধকার দৌখল ও। পরে, অস্পষ্টভাবে অনুভব করল ট্রাকটা চলছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

## এগারো

‘বেশ, বেফফটন্যান্ট,’ সুলেভান বনঢেন, ‘এবার তুমি এই কানাডিয়ান ভদ্রলোককে বলো কি ঘর্টেছে।' তাঁর কন্ঠস্বর কঠিন, চেহারায় রাগ।
'জী, সাযার।' শরীর শক্ত হয়ে উঠল নেফটেনান্ট ডেরিকের, ধীীরে ধীরে ব্রায়ানের দিকে ফিরল সে। সুলেভানের অফিসে, বড় জানালাটার সামনে সোফায় বসে আছেন তিনি। সন্ধে হতে যাচ্ছে, নিচের রাস্তা থেকে যানবাহনের খুব কম শদ্দই উঠছে পনেরো তলায়। ‘অমি সেকেণ-ইন-কমা৩ ছিনাম, স্যুার,’ बায়ানকে বলন সে। ‘ওখানে আমরা দু’দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তৃতীয় দিন ভোরে ওরা হঠাৎ হামনা কান্ো ছায়া-১

করল...।'
'ওরা হামলা করন, তাই না, লেফটেন্যান্ট?’ কড়া ধমকের সুরর জিজ্ঞেস করলেন সুলেভান। ‘একজন এশিয়ান হান্টার, দू'জন কালো আর একটা মেয়ে—হামনা করল?’

ডেরিকের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'কমাত্ডে ছিলেন মেজর অ্যাম্বনার, স্যার। অমি ৩ধু তাঁর নির্দেশ পালন করছিলাম।'
'বলে যা য, তারপর কি হলো বলে যাও...।'
সিকিউরিটি সার্ভিসের ফিল্ড ইউনিফর্ম পরে রয়েছে ডেরিক। তার घাড় অত্যন্ত দোটা। একটা ঢোক গিলে কি ঘটেছে বর্ণনা করে গেন সে।

ব্রায়ান জানতে চাইলেন, 'ওরা•কোন্ দিকে গেল, তোমার কোন ধারণা নেই?'

মাথা নাড়ল নেফটেন্যান্ট। 'না, স্যার, কোন ধারণা নেই ।'
‘আর ভদ্রমহিনা? তাঁকে দেখে তোমার কি ধারণা হলো?’
এক সেকেণ ইতস্তত করল ডেরিক, তারপর বনল,. ‘প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয়নি যে শটগান হারত তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন। মেজর অ্যাম্বনারও বিশ্বাস করতে পারেননি। সেজন্যেই তিনি উঠে দাঁড়ান। তিনি বোধহয় আমার মতই ভাবছিলেন যে ভদ্রমহিলা শিকারী আর তার সহকারীদের হহমকি দিচ্ছেন। তারপরই তিনি তুলি করে বসনেন...।'

থামল সে, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে, যেন এখনও ব্যাপারটা তার বোধগম্য হচ্ছে না। তারপর আবার বলল, ঢাঁকে ঠিক বুঝতে পারিনি, স্যার। কথা বললেন স্বাভাবিক স্বরর, হাবভাব অকেবারে শান্ত। একটুও কাঁপছিল্লেন না, এমনকি মেজরকে তুলি করার পরও না। কিন্তু যখন বলनেন ঢে আবার তুলি করবেন, আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। সার্জেন্ট পিনম্যানও করল। সেজন্যেই আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকি। জঙ্গরে এতদিন থাকার পর ভদ্রমহিলার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, স্যার।'

আঙ্ভুন দিয়ে গোঁাফ নাড়াচাড়া করলেন ब্রায়ান, তারপর সুলেভানের দিকে তাকালেন।
‘ठিক আছে, ডেরিক,’ বললেন সুলেভান। ‘এখন তুমি যেতে भाরো। কাল সকালে তোমার নিখিত রিপোঁ্ট চাই আমি। সাবধান, নিচে নামার সময় আবার যেন হামনার শিকার হয়ো না।’

আবার লালচে হলো ডেরিকের চেহারা, স্যালুট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।
‘আমি দুঃ্ণখিত, মি. बায়ান…’ ডেস্কের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুর্লডান, ম্মান চেহারা থমথম করছে। ‘এজেন্টদের ভুলের জন্যে ফমা চাইতে আমি অভ্যু নই। তবে এখন চাইছি। ঢোক্ুুলো বোকা, অযোগ্য। মেজর অ্যাম্বলার বেঁচে থাকরে বেশিদিন পদটা ধরে রাখতে পারত না। নেফটেন্যান্ট ডেরিকও পারবে না। ভাবতেও অবাক লাগে, একটা মিশনে গিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় বসে থাকন কিভাবে!'
'প্লীজ, মি. সুুলেভান। যা হবার তা তো হয়েইছে। সন্দেহ নেই, অপ্তত্যাশিত একটা ঘটনা, এ-४রনের হামলা হবার কথা নয়। ব্যক্তিগতভবে আমি ওদের কোন দোষ দেখছি না। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ব্যাখ্যা করুন-ঘটনাটা घটনকেন?’
'ঘটেছে শিকারীর জন্যে—মাসুদ রানা দায়ী,' বন্রলন সুলেভান। 'যেভাবেই দোক, আমাদের রলোকতুনোকে দেখে ফেনেন তিনি, পরিচয় অनুমান করত্ত পারেন, বুঝতে পারেন ওরা তাঁর জন্যে একটা বিপদ। কাজেই আচমকা হামলা চাनিয়েছেন।
'আর মিস ডারবির ব্যাপারটা?’
কাঁধ ঝাঁকালেন সুলেভান। তাঁর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্小ার নয়। তర্বে মরংভৃমি সम্পর্কে জানি আমি, জানি মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে। এ-ধরনের টেরোরিন্টদের হাতে বন্দী হবার পর মানুষ কি রকম আচরণ করে তা-ও আমার জানা আছে। সময় সচেতনতা, ব্যক্তিত্ন, উৎসাহ, সব হারিয়ে ফেনে; চিন্তা শক্তি থুইয়ে জড় পদাত্থ পরিণত হয়। আমি সাইকোলজ্সিস্ট নই, তবে ডেরিক বোধছয় ঠিকই বনেছছ-ড়দ্রমহিনাকে এখন প্রায় পাপলই বনতে হবে।
'কাজেই মি. রানা যদি তাঁকে বলে থাকেন আপনার নোকেরা শত্রু, কান্না ছায়া-১

তিনি তা বিশ্ধাস করবেন?’
'অবশ্যই ! মাথা ঝাঁকালেন সুলেভান। "তাঁকে একটা দুঃমপ্ন থেকে মুক্ত করেছেন মি. রানা। তাঁর দৃৃ्दिতে মি. রানা একজন উদ্ধারকর্ত, দেবতার মত। আবার তাঁকে বন্দী করা হরত পারে, অ্ুু এ-কথা ৫নলেই মি. রানা যা বলবেন তা-ই করতে রাজি হবেন তিনি।'

বিড়বিড় করলেন ब্রায়ান, ‘এখন তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? প্রথমে মিস ডারবি টেরোরিস্টদের হাতে জিম্মি ছিলেন, এখন তিনি মাসুদ রানার হাতে জিম্মি?’
 জানেন যে আপনি আমদের সঙ্গে অর্থাৎ, বসের সঙ্গে জড়িত। এর মানে रলना, তাকে দেয়া আপनার প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর নাইসেন্স হারাবার ভয়াঢা এই নতুন বিপদের কাছে কিছু ना! লাইসেস ফিরে না পপদে তিনি হয়তো বতসোয়ানা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। কিন্তু বসের সজ্গে জড়িত হরে তাঁকে জেল খাটতে হবে, ইন্টারোরেশনের কথা না হয় বাদই দিলাম। এখন তাঁর এরটাই কাজ করার আছে-পালারো, বীমা হিসেবে মিস ডারবিকে সজ্গে নিয়ে।
‘কোথায় পালাবেন তিনি?’
‘এদিকে আসুন, প্লীজ, মি. ब্রায়ান… । দू’জনেই তাঁরা ওয়ালম্যাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বোতাম টিপে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগের বিশশষ একটা এলাকা আলোকিত করল্লেন সুর্লোন, বললেন, 'প্লেন থেকে ওদের চাকার দাগ দেখা নেছে এখানে…’ যে জঙ্গলটার কাছে আক্রান্ত হয়েছিল বসের এজেন্টরা তার উত্তুর দিকে এক জায়গায় মাপটা শ্পর্শ করলেন তিন্ন ।

গ্রপটার লিডার, মেজর অ্যাম্বনার মিথ্থে হুমকি দেয়নি রানাকে। ও যেখানে তাদেরকে অ্যামবুশ করে সেখান থেকে গাড়ি-পণে আধ বেল্ার দৃরত্নে একটা ব্যাক-আপ ঠিকই ছিল-দ্বিতীয় একটা ট্রাক, একটা বোনানজা স্পটার ব্লেন। টয়োটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ডেরিক ব্যাকআপ টিমের সজ্গে যোগাযোগ করেছিল রেডিওর সাহায্যে। বোনানজা ১8२

আকাশে ওঠে, দ্বিতীয় ট্রাকটা রওনা হয় অকুস্থলের দিকে।
‘চাকার দাগ উত্তর দিকে যাচ্ছে,’ বল্লে যাচ্ছেন সুলেভান। ‘এক ঘণ্টা তল্লাশী চালায় তপ্লেনটা, তবে ট্রাকটাকে দেখতে পায়নি পাইলট। হয়তো আওয়াজ তনে জঙ্গলের ভেতর নুকিয়ে পড়েছে ওরা। যাই হোক, অক ঘণ্টা পর ফিরে আসে বপ্লেন। মেজর অ্যাম্বনার আহত হওয়ায় ওদেরকে অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠেনি। একটা মাত্র ট্রাক, সীমান্ত পেরিয়ে তাকে হাসপাতালে আনার কাজে লাগান্না হয়। কাজেই আমাদের হাতে আছে ত্বু চাকার দাগ, উত্তর দিকে চলে গেছে...।' একটু থেমে চোয়ালে আঙুল ঘষরেন তিনি। 'জাম্বিয়া, মি. ব্রায়ান, আমার ধারণা জাম্বিয়া।'

ম্যাপের ওপর চোখ রেঢে মাথ্থা ঝাঁকালেন ব্রায়ান। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক বাদ, কারণ ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা-ঢুকবে না রানা। পুব দিকে জিম্বাবুতয়ে; কিন্তু এখন সেখানে প্রচণ্ত রাজ্জনৈতিক গণ্ডগোন চলছে—তাছাড়া, জিম্বাবুত্যে যেতে হলে অর্ধক কানাহারি পাড়ি দিতে হবে রানাকে। বাকি থাকন ওধু জাম্বিয়া। ওখানে পৌছুতে হরেও দুশো মাইল মরুভৃমি পাড়ি দিতে হবে ওকে। ब্রায়ান বললেন, জাম্বিয়াও ততা অন্লক দূর, মি. সুরেভান।'
‘সেটাই আমার আনন্দের কারণ, মি. ব্রায়ান••।’ আMজ সন্ধ্যায় এই প্রথম হাসলেন সুলেভাণ।
'ঠিক বুঝ্ঝলাম না।'
'কালাহারিতে পানি ছাড়া আপনি ब্ৰাচবেন না, মি. ব্রায়ান; আর গ্যাসোলিন ছাড়া আপনি নড়তেই পারবেন না। এই শিকারী ভদ্রত্রেকের জন্যে দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি যদি গ্যাসোলিন না পান তাহল্লেও মারা যারেন, কারণ তাঁকে ধরা পড়তে হবে। কাজেই তাঁকে গ্যাসোলিন てেতে হরেে...।'
'কোথায়?'
সিলেকটর বাট্রে আবার চাপ দিলেন সুলেভান। ম্যাপের আनোকিত অংশ অদৃশ্য হনো, তার বদनে উজ্জ্জন হয়় উঠন মরুভৃমির অन্য একটা দিক। সুटলভান বললেন, 'ঘাঞ্জি আর মাউন, সম্তাব্য এই কালো ছায়া-১

দুটো উৎসের কথা ভাবতে পারেন তিনি। ঘাঞ্রিতে বপৗৗুতে হরে অনেকটা ঘুরপথে অগোতে হবে। তবে মাউন উত্তরদিকেই, যেদিকে তিনি যাচ্ছেন।

মাযের দিকে আবার তাকালেন বায়ান। কালো দুটো বিন্দু ছোট একজোড়া গ্রামের প্রতিনিধিত্̧ করছে। ঘাঞ্জি, ক্যাটল-র্যাঞ্চ সেন্টার, বাঁ দিকে। মাউন, অববাহিকার শেষ প্রান্ত, ডান দিকে। রানা যদি জাম্বিয়া সীমান্তে পপৗঁুতে চায়, গ্যাসোলিনের জন্যে মাউনেই থামতে হবে ওকে। ‘তিনি যদি মাউনে যান, তারপর কি হবে?’’

সজ্গে সন্গে জবাব দিতলন না সুরেভান। মাপপর আল্গে নিভিয়ে নিজের ডেক্কে ফিরে এসে বসলেন তিনি। তারপর ডেক্কের ওপর একটা घুসি মেরে বনंলেন, আমার, আপনার ও মিস ডারবির জন্যে সিরিয়াস বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছেন্ শিকারী ভদ্রুলোক। এর একটাই মাত্র সমাধান আছে।

ব্রায়ান বননেন, আপনি বলতে চাইছেন, মাউনে নোক পাঠাবেন, ভদ্রলোকরে বাধা দেয়ার জন্যে?'
‘কিসের বাধা? বাধা মানে কি? খুন, মি. ব্রায়ান। আমার ঢলাকদের বना থাকবে, তাঁকে দৌখামাত্র যেন মেরে ফেন্ন হয়।'

ফোঁস ফোঁস করে निঃশ্বাস চেनছেন কর্ন্নে সুলেভান। উनि আমাদের জন্যে রকটা আতক্ক হয়ে উঠেছেন।

চেয়ারে হেনান দিলেন ব্রায়ান। একটা ট্রাকের কथা ভাবছেন তিনি-মরুভৃমির কোথাও আছে। ভাবছুন একজ্জब শিকারীর কথা, এথন যার কিছুই হারাবার নেই। মিস ডারবির চেহারাটা ভেসে উঠন তাঁর চোথর সামনে।। ভদ্রমহিনা নির্ঘাৎ মানসিক ভারসাম্য शারিয়ে ফেলেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস, চাপলেন बায়ান। মনে একটা অপরাধবোধ জাগলেও, গোটা ব্যাপারটা এমন জটিন হয়ে উঠেছে যে এখন শিকারী মাসুদ্র রানার জন্যে তাঁর কিছু করার নেই। মনে পড়ন, বসের সাহায্য না নিয়ে তাঁর কোন উপায় ছিন না। বস্ বাপারটার সঙ্গে জড়িত, এটা $>88$

গোপন রাখার জন্যে কর্ন্নল সুলেভান এখন শিকারী ভদ্রঢোককে মেরে ফেলত়ে চাইছেন। ব্যক্তিগতভাবে শিকারীকে তিনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিত়়ছ্ছেন অথচ এখন তার মৃত্যুদণ অনুম্মোদন করতে হচ্ছে তাঁকে...।

নড়ল রানা, তারপর চোখ মেলন। মাথার ওপর উজ্জ্ন আকাশ। নিচে কি যেন ঝাঁকি খাচ্ছে। কপারে চিন্তার রেখা, চেষ্টা করল উটে বসতে, পরমুহূর্ত্ত তীব ব্যথায় ওঙিিয়ে উটে পড়ে গেন। ব্যথাটা কাঁধে, সেদিকে তাকিয়ে ব্যাত্তেজা দেখতে ণপল। মনে পড়ে গেল সব।

ট্রাকের পিছনন, মেঝেতে রয়ে রয়েছে ও, সম্ভবত বাত্ডেজ বাঁধার সময় কেউ তার পিঠের নিচে স্লীপিং ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে সৃর্য দেখল রানা, আন্দাজ করল এখন বিকেল। অত ক্লান্ত লাগছছ, কজ্জিটা তুরে ঘড়ি দেখার ইচ্ছে হনো না। বিককল মানে ছ’ঘঁ্টার মত ঘুমিয়েছে ও। ক্সান্তির কারণ প্যান থেকে অতটা পথ ঢেঁটে ট্রাকের কাছে পৌছুতে হয়েছিল, তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছে।
' ঘামছে রানা, আচ্ছন্নবোধ করছে, দপ্প দপ করছে কাঁধধর ক্তাা, তবে পিপাসা নাগছে না। খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে ট্রাক, সামনের দিক থেকে ডেকারের গলা ভেসে আসছে, যেন পথ নির্দেশ দিচ্ছে সে। ইচ্ছে रলো কি ঘটছে জানার.জন্যে চিৎকার করে। তারপর হঠাৎ জiনার আগ্রহটা নিস্তেজ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল্ল আবার।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল সন্ধের খানিক আগে। ঠাণা লাগছে ওর, অনুভর করল স্থির হরয়ে আছে ট্রাক, টেইলগেট নামানো। এবার চেষ্টা করত্ত মাথাটা তুলে কাত হতে পারুল একদিকে, ব্যবহার করল ওধু বাঁ হাতটা। ড্রাইভিং কেবিনের পার্টিশননের কাছে সরিয়ে আনল নিজ্রেকে, :তারপর ছোট জানালা দিয়ে তাকান। ডারবিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তরে ট্রাকের সামনে কয়েক গজ দূরে ডেক্ানকে দেখা গেল, একটা আগুনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। আরও খানিকটা সামনে ছোট একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। 'ডেকান!’

১০—কার্না ছ!য়া-১

কর্কশ গলা, ভ্তেরটা এখন শুকনো লাগছছ: ওর। লাফ দিয়ে সিধে হন্নে ডেকান, ছুটে এল ট্রাকের দিকে। 'কেমন আছেন, স্যার?’ ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল সে।
'জ্জিজ্ঞেস কোরো না। পানি খেতে দাও।'
উইং-মিররের সঙ্গে এক্টা ক্যানভাসের ওয়াটার-ব্যাগ ঝুলছে, সেটা নামিয়ে রানার মুখে ধরল ডেকান। পেট ফুনে ওঠার পর থামল রানা, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ব্যাগটা।
'আপনার শরীরটা এখন ভাল, স্যার?’ আবার জানতে চাইল ডেকান, ধমক খাবার ভয়টটাকে পাত্তা দিচ্ছে না।
'ভাল হতয়ে যাব, ডেকান,' নরম সুরে বলল রানা। ‘চিন্তা কোরো না। আমাকে একটু ধরে কোথাও বসিয়ে দাও।'

ঘুরে এসে ট্রাকে উঠল্ল, ডেকান, রানাকে ধরে সিধে হতয় দাঁড়াতে সাহায্য করল, হাঁটিয়ে নিয়ে এল মেঝের ওপর দিয়ে।
‘হয়েছে,' নিচু করা টেইলগেটের ওপর বসে বলল রানা। 'আমরা এখন কোথায় বলো তো?’
‘প্যান থেকে সষ্ভবত বিশ মাইল উত্তরে, স্যার ।'

## ‘আর ম্যাডাম?’

'ওখান্লে স্যার।' হাত তুরে তাঁবুটা দেখাল ডেকান। ‘উनি ইকুইপম্মন্ট বাছাই করছেন।'
‘কিন্তু ওটা আমরা てেলাম...।’ কথ্থাটা রানা শেষ করল না । তাঁবুটা কোথ্থেকে এল পরে জানলেও চলবে। আরও অনেক ওুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানার আছে। 'নিকেলের খবর কি?’
'ওুরা তাকে শেষ করে দিয়েছে, স্যার।'
প্রশ্নটা না করলেও পারত রানা। ঝাঁকি খখয়ে নিকেল যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখনই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল ও। তবু ঘুম:আর স্বপ্নের মধ্যে মনে ক্ষীণ আশা জেগে ছিন-নিকেল বোধহয় আহু আহত হয়েছে, ওর মত সে-ও হয়তো এ-যাত্রা বেঁচে যাবে।

মিছে আশা । নিকেন নেই । ঠাণ্ডা আর অসাড় হয়ে গেল রানা । ইভা

পুনমের মুখটা ভেস়্ে উঠল চোখের সামনে। ঘুমের মধ্যে তাকে স্বপ্নে দেখেছে ও। কী অদ্রুত எকটা স্মপ্ন, यদিও সবটুকু এখন মনে পড়ছে না। পুনম কি যেন বলতে এসে কয়েকবার চলে গেন, তারপর শেষবার এসে রানাকে একটা চুমো খেলো। ছি ছি, এ অন্যায়। এরকম স্বপ্ন দে:খা ঊচিত় নয়। পুনমকে প্রথমবার যখন দেখে ও, তার বয়েস ছিল বার্রা কি তেরো । ওই বয়েসের একটা কিশোরীকে ছুধু ছোটবোনের মত স্নেহ করাই সাজে, তার প্রাপ্য সেই স্নেহই দিয়ে এসেছে রানা। তাকে নিয়ে ভুলেও কখনও অন্ঠ কিছু ভাবেনি। যদিও এবার বতসোয়ানায় আসার পর পুনমের আচরণে আশচর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে ও। সেটা হতো, অস্বাভাবিক লজ্জা। বোঝা যায়, ওকে দেখরেই তার ভেতর অদ্রুত প্রতিক্রিয়া হয়, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্র দেয়ীনি রানা। কিন্তু তাহলে এরকম বাজে একটা স্মপ্ম দেখার কি মানে? ওর অবচেতন মনে পুনম্মের এই ইমেজ কেন তৈরি হলো?

নিজের পক্ষ অবলম্বন করল রানা। ওর কোন দোষ নেই। পুনমের আচরণে নিশয় কোন ত্রুটি ছিল, যার ফরনে ওর অবচেতন মনে তার এরকম একটা ইমেক্জ তৈরি হয়েছে।

তারপর একে একে মনে পড়ল ন্যারি ब্রায়ান, টেরেরারিস্ট গ্রুপ, ডারবি আর নিজের কথা। যা ঘটে গেছে, এর জন্যে কাউকে না কাউকে মৃল্য দিতে হবে। 'তাহলে কি করূনে তোমরা, ডেকান?’ জানততে চাইল ও।
‘নিকেনকে আমরা ওখানেই রেখে এসেছি, স্যার,’ বলল ডেকান । ‘আর কোন উপায় ছিল না। তারপর প্রথমে আমরা প্যানে ফিরে যাই, প্রায় চার ঘঁ্টা নাগে।.

ওখানে প্ৰৗছে ডারবির ক্যাম্পে কাউ়কে দেখেনি ওরা। যতটুকু পেরেছে নিয়ে গেছে তারা, বাকিটুকু ওরা সংগ্রহ করে। এরপর একটা গাছছর কাছে যায় ওরা, শেখানে শেষবার চিতাবাঘটাকে দেখেছিল ডারবি। তবে ওটাকে সেখানে পাওয়া যায়নি। অবশ্য থখাঁজাখুঁজি করে ওটার পায়ের ছাপ পেয়ে যায় ডেকান। অস্পষ্ট, সম্ভবত দু’দিনের কালো ছায়া-১

পুরানো। ডারবি রানার যত্ন নেয়, কতটা পরিষ্ষার করে ব্যাণ্জেজ বেঁধে দেয়। তারপর ছাপ ধরে উত্তর, দিকে রওনা হয় ওরা-হৃইনে থাকে ডারবি, পথ-নির্দেশ দেয়.ডেকান।
'আর এখন?’
‘দু’ঘ্টার মধ্যে ওটাই প্রথম চোথে পড়ল,’ ‘বলে কয়েক্টা মরা গাছের দিকে হাত তুলল ডেকান, ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘তখনই আলো কমে, আসছিল। সাফারি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না ম্যাডাম, কাজেই আমি বললাম ক্যাম্প আর আগুন চাইলে এখানেই ज़ামাদের থামতে হবে। তিনি খুশি হননি, ইচ্ছে ছিন ছাপ ধরে আরও অগোবেন, তবে শেষ পর্যন্ত আমার যুক্তি মেনে নিয়ে়েছ।’

এই সময় তাঁবুর ফ্যুাপ সরিয়ে বেরিয়ে এন ডারবি, তারপর সিব্েে रলো। চেখখ মিটমিট করজে রানা, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

শেষবার তাকে জিনস্ আর ছেঁড়া চেক শার্ট পরে থাকতে দেখেছে ও, ঘাম আর ধুলো-বালিতে নোংরা হয়ে ছিন সোনালি চুল, হাতের শটগান থেকে বৌায়া বেরুচ্ছিন। এখন তার পায়ে ভেনভেট কার্পট স্নীপার, প্রায় গোড়ানি পর্যন্ত নন্না কারো স্কার্ট, নন্না আস্তিন সহ সাদা র্নাউজ। মুখটা পরিচ্ছন্ন ও গোলাপি, সোনালি চুন যত্ন করে আঁচড়ানো হয়েছে। ট্রাকের দিকক ঢেঁটে আসছে সে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, উজ্জ্ৰ হাসিতে উদ্জাসিত. মুখ। তোমার কাঁধের কি অবস্থা, রানা?’

টেইনগেটের সামনে দাঁড়াল ডারবি। কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে ণেরে চোখ নামিয়ে নিজের কাপড়চোপড় দেখন সে, তারপর হেসে উঠন। দুঃঃখিত। আমাকে দেখে মনে হতে পারে উৎসব করছি, আসরে তা কিন্তু সতি নয়। অভিজ্ঞো থেকে জানি, এঔলো প্রঢ়োজন। ঝোপের তেতর দিত়ে সারাদিন হাঁটার পর পা দুটোকে আর্রাম দেয় এই স্নীপার। স্কার্টাা শীত ঠেকাবার জনো। আর র্নাউজটা পরা হয়েছে মশককুনকে হতাশ করার জন্যে।

অসাধারণ এক মেয়ে বটে! রানা ওধু এইটুহু ভাবতে পারল। কে বলবে আজ সকালে বসের এক এজেন্টের মুথে গুলি করেছে 286

সে—নোকটা यদি বাঁচেও, অन্ধ হয়ে বাঁচবে। রানা নিচিত, বাকি লোকগুলো তার কথা না খনলে আবার ऊুিি করত সে, দু’একটাকে মেরেও ফেলত । দশ ঘন্টা পর সেই একই মিয়ে তাঁুু থেকে বেরিয়ে এল্...তঁঁবু থথকে নয়, বেন বেরিয়ে এল কোন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা থেকে।

মেয়েটাকে পাপল ভাবা উচিত হয়নি ওর, উপলক্ধি করন রানা। পাগল নয়, অন্য কিছু-আরও অসাধারণ, আরও বিপজ্জনক। মোহ বা মায়ায় ণপেয়েছে তাকে, শয়তানের দ্বারা সম্মোহিত। পৃথিবীর কোন কিছুরই মৃল্য নেই তার কাছে-না জীরন, না মৃত্যু, না নিজের অশ্তিত্ত-এ্রক তু চিতাবাঘটা ছাড়া। ওটাকে অনুসরণ করার জন্যে এমনকি নরকে যেতেও আপাত্তি নেই তার।
'বলছ না যে, কাঁধ কেমন আছে?'
‘ব্যথা করজ্, তবে মনে হচ্ছে টিকে যাব।'
‘ড্রেসিংটা বদলাতে হবে। ডেকান!’ ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিল ডারবি। 'আমাকে খানিকটা গরম পানি দাওু তো।'

ক্যানে করে পানি নিয়ে এন ডেকান। ট্রাক থথকে ওযুধের একটা বাক্স বের কর্ল ডারবি, নিচয়ই তার ক্যাপ্প থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধীরে ধীরে, সাবধানে, ব্যাণ্জেটা খুনতত ওরু করন সে।

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপিটারে সফ্ট-বোজ রুনেট ভরা ছিিল, আন্দাজ করল রানা। কারণ প্রথমবার দেখে কতটাকে যত বড় বনে মনে रয়েছিন, এখন দেখল তারচচেয়েও বড়। ডারবি গজ প্যাড তুলে নিতেই নতুন করে রক্তক্ষরণ তুু হলো। ক্তের মুখ কুৎসিত হাঁ করে আছে দেখে গা তুলিয়ে উঠল রানার। তবে বুলেটটা সরাসরি বেরিয়ে যাওয়ায় নিজ্জেকে ভাগ্যবান মন্ন হলো। হাড় স্পর্শ করলে গর্তটা ছড়িয়ে পড়ত, উড়়িয়ে নিয়ে যেত াঁঁধের বেশিরতাপটা।

কতের দু'দিকেই তরল অ্যান্টিসেপটিক ঢালল ডারবি, নতুন গজ প্যাড বসালো, তারপর শক্ত করে বেঁধে দিল ব্যাত্তেজটা।

টেইলগেট থেকে নামল রানা, সিধে হলো। সামান্য এটুকু নড়াচড়া কালো ছায়া-১

করতেই ব্যথাটা তীব্র হয়ে .উঠন। টলছে দেখে খপ করে ওর কোমরটা ধরে ফেনল ডারবি। 'চলো, তোমাকে আগুনের ধারে বসিত্যে দিই।’ সাবধানে হাঁটিয়ে আনন ওকে। আগ্তেনর ধারে ছোট একটা টুরের ওপর বসতে সাহাযা করন। টুলটাও ক্যাম্প থেকে সং্র্রহ্র করা হয়েছে, সন্দেহ নেই রানার।
'যতস্ষণ না রক্ত পড়া বন্ধ হয়, অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, রানা,' বলল ডারবি। 'অন্তত দশ দিন ওই কাঁধটা তুমি নাড়াচাড়া- করতে পারবে না। তবে ইনফেকশন না হলে ভয়ের কিছু নেই, আটচল্লিশ ঘট্টা পর সামান্য ব্যথা আর আড়ষ্ট লাগবে শুখু। চিন্তা কোরো না, এ-সময়টা অমি আর ডেকানই সামলে নেব সব।’
'शाँ, ধन্যবাদ...।' কুঁজো হয়ে বসে আছে রানা, কতটা দপ দপ করায় অসুস্থ বোধ করছে।
‘‘ক মিনিট...,' বনেই তাঁবুর দিকে ছুটল ডারবি i ফিতে এন মাথায় কাপ আটকার্নো একটা ছোট্ট ফ্রাস্ক নিহ়ে। অধুনিক চিকিৎনা বিজ্ঞানের মতে, ব্যথা কমানোর ব্যাপারে এটার ত্যেন কোন ভূমিকা নেই। তবে, আমার দাদী ছিলেন স্কট, তাঁর মত আমিও মান্ধাত আমনের নিরাময়পদ্ধত্রিত বিশ্বা:ী।' ফাস্ক থেকে খানিকটা তরন পদার্থ ঢালন কাপে।' ‘এক ঢোকে থখেয়ে ফেল্লে।’

তার কথা মত এক ঢোকেই থখয়ে ফেলল রানা। ‘ধন্যবাদ। তবে ণপইনকিলার ট্যাবলেট আর অ্যান্টিসেপটিক থাকরে আরও ভাল হত।'
'তা-ও আছে,' হহেে উটে বলল ডারূবি। 'হইস্কি রাখি সত্যিকার ইगর্জেস্গীর জন্যে।

দিতের ণেষ আলোইুকুও দ্রুত ফুরিয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনে হনো র্রক নিমেবে তারায় তারায় ভরে গেছে আকাশটা।

রানার সামন্ন, একটা টুলে বসল ডারবি। ‘এসো, এবার আমাদের প্ধ্যান নিয়ে কথা বলি,’ কোন রকম দ্বিধা বা জড়তা নেই তার কথায়। ‘প্রথমে উচিত আমদের মধ্যে তে তিক্তি সম্পর্কটা ছিল সেটার কথা ভুলে যাওয়া। বনা যায় আমার জেদেই ট্রাকের পাশে অপেকারত 280
রানা-২২৩

লোক্তেরোর ওপর হামলা চালাও তুমি। দুঃখিত, পরিণতি কি হতে পারর তা আমার মাথায় আসেনি। সেজন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমাও চাইছি। তবে, পরিস্থিতি সম্পৃর্ণ বদলে গেছে। আমরা নিকেলকে হারিয়েছি, ডেকান গাড়ি চালাতে পারে না, অদূর ভবিষ্যতে তুমিও পারবে না। থাকলাম Єকা আধু আমি, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। পাকা রাস্তা হলে এক হাতে ট্রাক্ চালাতে পারত ও, কিন্তু মরুভৃমিতে অসস্তব।
'কাজেই,' বলে চলেছে ডারবি, আমাদের আগের প্ল্যান বদলাতে হবে। আমরা চিতাবাঘটাকে খুঁজে পাবার পরও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না-ট্রাক চালাবার মত সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে তোমাকে। গোটা পরিস্থিতিই ওলটপালট হত়় গেছে। আমার ধারণা ছিল্ল, আমি তোমার ওপর নির্ভরশীল। এখন ব্যাপারটা তা নয়। বররং তুমিই এখন পুরোপুরি আমার ওপর নির্ডরণীল।' তার কথায় বা সুরে কোন হুমকি বা চ্যালেঞ্জে নেই, তধু বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া रচ্ছে

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।
'ডেকান নিশয়ই সব কথা বলেছে তোমাকে। আজ যা শুরু হয়েছে’; তা চলতে থাকবে—চিতাবাঘকে অনুসরণ করব আমরা। আবার উত্তর দিকে রওনা হয়েছে ওটা। তুমি যখন গাড়ি চালাবার মত সুস্থ হবে তখল আমরা কোথায় থাকব এখুনি তা বলা সম্তব নয়।’ দাঁড়াল ডারবি। দেখি, ডিনাররর জন্যে কি করছে ডেকান।

ট্রাকের পাশে একটা বাঙ্সের ভেতর হাত গলিয়ে কি যেন বের করছে ডেকান, তার দিকে রেঁটে গেল ডারবি। চোখ ফিরিয়ে আগুনের ওপর হोত রাখল রানা।

আধ ঘন্টা পর খেলো ওরা, ঘন ভেজিটেবন্ল স্টু। そখতে বসে বিশেষ কথা বলল না ডারবি। খানিক পর মোটা একটা নোটবুক বের করে লিখতে বসল, পাশে ছোট একটা ল্যাম্প জ্ললছে। খাওয়ার পর ঘুম পাচ্ছে রানার, ঢুনুুু চোখে তাকিয়ে রয়েছে ডারবির দিকে। এক মনে লিখে কালো ছায়া-১

যাচ্ছে সে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই, মাঝে মধ্যে ত্বু মশা তাড়াবার জন্যে হাত ঝাপটাচ্ছে, আর চিন্তা করার সময় কলমের মাথা চিবাচ্ছে।

এক সময় শেষ হর্না নেখা। পড়ে দেখে বন্ধ করল নোটবুক। মুখ তুলে তাকাল রান়ার দিকে। ‘এবার তোমার শোয়া দরকার, রানা। অসুস্থ শরীর নিয়ে জেগে থাকার কোন মানে হয় না।'

টুল ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল রানা। 'ডেকানকে বলি স্লীপিং ব্যাগটা ট্রাকের পাশে দিত়ে যাক... ।'

আাঁতকে উঠে বাধা দিল ডারবি। 'থামো, করো কি!' প্রায় লাফ দিয়ে সিষে হরো, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। 'তোমার বাইরে শোয়ার প্রশ্নই ওঠঠ না। এমনিতেই ইন্যেকশনের বিরাট ঝুঁকি রয়েছে, যতদিন না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হও, আমার তাঁবুরে শোবে।'

তর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে গেল রানা, তারপর বৃথা ভেবে চুপ করে গেল। 'জিজ্ঞেস করন, আর তুমি?’
‘বাইরে শোবো । কষ্ট করার অভ্যাস আছে আমার। তাছাড়া;’’ হাসল ডারবি, ‘উনি যদি এদিকে একবার ঢুঁ দেরে যান, আমি তাঁকে দেখতে পাব।'

রানার বুঝতত অসুবিধে হলো না চিতাবাঘটাকে ঠাট্টা করে ‘আপনি’ বাল্ল সম্বোধন করজে সে।

ন্যাম্প্টা তুলে নিল ডারবি, অপর হাতে ধরল রানাকে। ধীরে ধীরে টুল ছাড়ল রানা, হাঁটার সময় খানিকটা হেলান দিল ডারবির গায়ে। তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে ওরা ।

जाँবুর একটা ফ্যাপ তোनা 'রয়েছে। ল্যাম্পের আরनা পড়ন ভেতরর। রানা দেখল, ঢোহার ফ্রেমের তৈরি একটা ক্যাম্প বেডের ওপর আগেই ফেনা হঢ়়ছে তার স্নীপিং-ব্যাগটা। বেডেড অতিরিক্ত একটা চাদর, રেড-রেস্টে এক গ্লাস পানি, গ্লাসের পাশ্শ একটা টর্চও রয়েছে। 'হেল,' বলল র্যান। 'শোননা, ডারবি, ক্াঁभটা আমার ঠিকমত কাজ করছে না, সত্যি। কিন্তু ত়ারমানে এই নয় যে এভাবে বাচ্চা শিতুর মত যত্ন নিতে হবে আমার। আমি শিত্ুু নই, একজ্জন শিকারী।'
১৫২
রানা-২২৩
‘কেউ তোমাকে শিঙ্টর মত যত্ন করছে না, রানা। আমি چখু यুক্তিসম্গত সাবধানতা অবলম্বন করছি+ ঘটনাচক্রে তুমি এখন আমার কাছে অত্তন্ত মৃন্যবান একজন মানুষ। তাছাড়া,' আবার হাসল ডারবি, তুমি মনে হয় ভুলে বগছ তে এই সাফারি আমি পরিচালনা করছি, তুমি নও। ন্নীপ ওয়েন!' রানার হাতে ন্যাম্পটা ধরিয়ে দিয়ে চনে গেন সে, ক্রমশ দূরে সরে ঢেল স্কার্টের খসখস শব্দ।

এক মুহৃর্ত ইতস্তত করন রানা। তারপর মাথা निচু করে ঢুকে পড়ন্ তাঁনুর ভুতর। ফ্র্যাপ নামিয়ে দিল, ষীরে ধীরে উঠন ক্যাম্প বেডে, निভিয়ে দিন न্যাম্পটা।

বুকে ভাঁজ করা হাত, চিৎ হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকন রানা। একযু নড়রেই ব্যথায় ঘাম ছুটে যাচ্ছে ওর। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল একবার, ন’টা বাজে। গত রাতে ঠিক এই সময় মান্ধাতা আমলের ভাঙা একটা সুটকেসের মত কাঁধে পিঠে ঝুলিয়ে ডাররিকে বंহন করছিন নিকেল, দ্রুত পায়ে বোপ-জঙ্গৰলর ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। সেই নিকেন এখন বেঁচে নেইই, তার সন্গে অন্তত আরও একজন নোক মারা গেছে, ও হয়ে পড়েছে অচল, নিয়ন্তণ চলে গেছে মেয়েটার হাতে। ওদের পিছেনে কোথাও রয়েছে টেরোরিস্ট আর বসের এজ্রেন্টরা। সামনে, ওদের সবার সচ্গে সংযোগ রক্小া করছে, একটা বিরন প্রজ্জতির প্রাণী-কালো একটা চিতাবাঘ—মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এগিত্যে চলেছে উত্তর দিকে।

অসহায়ত্ব উপলধ্ধি করে নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত ঘষার চেষ্ঠা করন রানা। পারল না। প্রচণ শীত করছে, পরম্পরের সজ্গে বাড়ি খাচ্ছে দू'সারি দাত। শরীরে কাঁপুনি উढে নেন, কাঁধের কত্তের মতই ব্যथা করছে মাথাটা-যেন একবার এটা, তারপর ওটা, পালা করে। পানির গ্লাসাঁা ধরার জন্যে হাত বাড়াল, কাঁপা কাঁা আঙ্রুলের ধাক্কা てখয়ে পড়ে গেল সেটা। টর্চের ব্ֵোজে হাতড়াচ্ছে ও। রাবারের আবরণে আঙুন ঠেকন, খুঁজে নিয়ে চাপ দিল বোতামে। অঢনাটা আঘাত কর়ন ওর চোে।

এক সেকেও সেদিকে তাকিয়ে থাকন রানা, তাযর বিছানা থথকে কাল্না ছায়া-১

খসে পড়ে জ্ঞান হারাল।
গাঢ় গভীর অন্ধকার। ভীতিকর কালো একটা জগৎ, যার কোন সীমা নেই। একবার অসহ্য ঠাণ্ডা লাগছে, তারィর আবার অসহ্য গরম—বত গরম, ওর ভয় হলো ঘামের মধ্যে না ডুবে যায়।

মাঝে-মাধ্য অন্ধের মত ছুটছে রানা, আতঙ্কিত। সে-সময় ওর্ পিছন্রে একা জন্তু থাকে। জন্ত্রটাকে দেখার সুযোগ হয়নি ওরা-গা ঢাকা দিয়ে থাকে, ওকে ঘিরে চক্কর দেয়, বিকট শব্দে হঙ্কার ছাড়ে, গোঁয়ারের মত ওর পিছু লেগে আছে। কাছে চনে খনে তার শব্দ পায় রানা, নাকে আঘাত করে দুর্গন্ধ, ঘাড়ে তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পায়। তারপর হাঁটুতে আর জোর পায় না রানা, আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে মাটিত্ত পড়ে যায়। বাকি সময় তন্ধকার'জগৎটায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকে ৷। नিকেল চল্েে গেছে, চলে গেছছ ডেকান, কিন্তু জন্তুটা এখনও আশপাশে কোথাও আছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে হামলা করার।

বেশ ক’বার নিজ্জের সঙ্গে কথা বলতে শুনল। খুব কাছেই কয়েকজন্জ নোক দাঁড়িয়ে রয়়েছে অথচ কেউ তারা ওর কথা ঙ্ৰনত্ত পাচ্ছে বলে মরে হল্না না। গলা চড়াল, চড়াতেই থাকল, যতক্ষণ না গোটা অন্ধকার জগৎটা ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে পরিপৃর্ণ হয়ে উঠন। কিন্তু তারপরও ওর কথা তারা ণ্তুত ৃপল় না। এক সময় দৃরে নরে গেল তারা, ওকে ক্লান্ত ও রকা রেরে।

তারপর একবার জাগল। আর্না দেৃখে বোঝা ঢেল, দিন।. সারা শরীরে "অদমা একটা কাঁপুনি। ওর কপালে ভিজে কি যেন চেপে ধরেছে எকটা হাত। মঢে হলো কপালটায় যেন আগুন ধরে গেছে।

- 'আমি কোথায়?’'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই কানো একটা পর্দা গ্রাস করল ওंকে। আবার ছুটছে ও, হাঁপাচ্ছে। জন্তুটা লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরে কুঁকড়ে ছোট হত়ে ণেল শরীরটা।

এ অন্ধকার বিিীষিকার যেন কোন শেষ নেই । আর্তনাদ বেরুচ্ছে

গলা চিরে, হাড়ে নির্মম কামড় বসাচ্ছে শীত, ঘামের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে শরীর, অদৃশ্য পাথরের গায়ে নখর ঘষছে জন্তুটা। ওর সজ্গে একবার দেঈখা করতে এন ইভা পুনম, দেবীর মত র্রপসী আর পবিত্র, সাদা কাপড়ে সারা শরীর ঢাকা। তার দিকে তাকিয়ে মিনতি করছে রানা, সাহায্য চাইছে। ইতিমধ্যে কে যেন ওকে শক্ত করে বেঁঁেে রেণে গেছে আবার। অকস্মাৎ দেবী হয়ে উঠল ব্রেমিকা, রানার কাছে প্রেম ভিছ্ষা চাইল পুনম। आँতকে উঠে মাথা নাড়ল রানা। থমকে দাঁড়াল পুনম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চনে গেল।

তারপর হঠাৎ কেটে গেনে অন্ধকার। চোখ মেনে রানা দেখল তাঁবুর ভেতর ক্যাম্প বেডে ওয়ে রয়েছে ও। ফ্ল্যাপ্তনো তোলা, ম্যান আকাশ থেকে শেষ তারাঙ্তেলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। எত ক্লান্ত নাগল, মনে হলো যেন ওর, কোন অস্তিত্টই নেই, প্রতিটি বপশী অসাড় আর অকেজো হয়ে গেছে। তবে আবার জ্ঞান ফিরে এসেছে। নাকে ঢোরের বাতাসের গন্ধ পাচ্ছে, তনতে পাচ্ছে বন-ম্মেরগের ডাক।
'স্যার?' ড়েকানের গনা।
ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করন রানা, কিন্তু তা-ও যেন অসম্ভব নাগল। হামাগুড়ি দিয়ে বেডের পাশে চনে এল ডেকান। আপনি এখন ভাল, স্যার?’ উদ্বেপে বিকৃত হয়ে অছে তার চেহারা।
'মনে হয়। কি ঘটেছে?' গলার আওয়াজ অস্পষ্ট রানার, যেন ওর নয়। পানি ভরা গ্নাসটার দিকে তাকাল ও, লক করে তুলে নিল ডেকান সেটা, ওর ঠোঁটের সামনে ধরল।
‘আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, স্যার,' রানার পানি খাওয়া শেষ হতে বনল ডেকান। "তিন তিনটে দিন যমে-মানুশে টানাটানি হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত আপনার পাশে বসেছিলেন ম্যাডাম। উনি না থাকনে আপনি রাঁচত্নে বলে মনে হয় না আমার। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তবে আমাকে বরে রেথেছেন কিছু ঘটট্লে জানাতে হবে।'

বাধা দেয়ার জন্যে মুখ খুলन রানা, কিন্তু ইতিমধ্যে চলে গগছে ডেকান। পাচ মিনিট পর তাঁবুর প্রবেশ পথে দেখা গেল ডারবিকে। কানनা ছায়া-১

ফ্যাকাসে ঢ়চহারা, ক্ৰান্তিতে ঝুলে পড়েছে মুখ, চোখখর নিচে কালির ছাপ, ত্তে হাসছে সে। ভেতরে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসন। ‘এখন বকমন বোধ করছ, রানা?’
‘ভাল। ডেকান বলছিল তিন দিন...সত্যি?’ निন্তুজ গলায় জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। ‘আসলে আমি ব্যাত্ডেজ বাঁধার আগেই তোমার কাঁবে ইনফফকশন হুু হয়ে গিয়েছিন। পাঁচের ওপর উढঠ গিয়েছিন জ্বের, ভুন বকতে শ্রুু করেছিতে।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্নন সে। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। তুমি আসলে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ মানুষ, রানা। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে তোমাকে বাঁচারনা যাবে ।'
‘ঙ্রেকানন বলছিন ভাগ্যের চেত্যে তোমার অবদানই বেশি।’
নিঃশক্দে একটু হাসন ডারবি। 'হুইস্কিতে যখন কাজ হনো না, বাধ্য. হয়ে অन্য ব্যবস্থা নির্রে হরলো আমাকে। সেই অ্যান্টিবায়োটিকসেরই জয় 'रলো।'
'দোষ হুইস্কির নয়, মাত্রা কম হঢ়় গিয়েছিল। সে যাই ঢোক, তোসার সঙ্গে অ্ত কিছু থাকায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

ঢেসে উঠল ডারবি। ‘এগুরো てখয়ে নাও…। একটা শিশি থথকে দুটো ট্যাবল্লেট বের করল সে, রানার ঘাড়়র পিছনে হাত রেখে মাথাটা উচু করতত সাহায্য করন, তার’পর পানি খাওয়ান। 'এখনও তোমাকে প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে, রানা। ওগুলো তোমাকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। তারপর তোমাকে থখতে দেব।'

চনে গেল ডারবি, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।
সন্ধের দিকে ঘুম ভাঙন, এখনও অসষ্ভব দুর্বল, তবে একার চেষ্টায় বালিশে হেলান দিয়ে বসতে পারল। তাঁবুর বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। আগুনে কি যেন চাপিয়েছে ডেকান, তার পাশে একটা টুলে বসে রয়েছে ডারবি। যতটুকু দেখা গেল, ঝোপ-জঙ্গল অচেনা লাগল ওর। শেষবার যযখানে থেমেছিল, সে জায়গা নয় এটা।

আগুন থেকে হানকা ধোঁয়া উঠছে। আকাশটা তারায় তারায় ভরে〕৫4

উঠল। এক সময় টুল ছেড়ে দোড়াল ডারবি, হাতে ধৃমায়িত একটা পাত্র নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল সে। 'কেমন লাগছে এখন?’

পাত্র থেকে উঠে আসা বাম্প జঁকল রানা। 'রাক্ষসের মত।'
পাত্রটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডারবি, তারপর নিজের পপয়ালাটা নিয়ে রসে একটা টুলে বসল। চামচ দিয়ে স্টু থখলো ডারবি, রানা থেলো চুমুক দিয়ে। খাওয়ার প্র শরীরটা আগের চেয়ে ভান লাগল রানার, মনে રুল্া এরই মধ্যে শক্তি ফিরে পেতে তুু করেছে। অমরা কোথায় বলো তো?’ জিজ্ঞেস কর্রল ও।

শেষবার কোথায় থেমেছিলাম তোমার মনে আছে? ঢেখান থেকে আশি মাইন উত্তরে।

শিস দেয়ার চেষ্ধা ব্থর্থ হওয়ায় হেসে ফেলন রানা। 'তারমানে শ্বু আমার সেবা করোনি, সেই সক্গে চিতাবাঘের ছাপও অনুসরণ করেহ?
‘হাঁ,’ বলन ডারবি। "ব্যাপারটা অদ্রুত, কিন্তু সত্যি। এ-র্যাপারে তুমি আমাকে সাহাযয করেছ। কি কারণে জানি না রাতের চেয়ে দিনের বেলা শান্ত ছিলে তুমি। রাত্তেনো ছিন ভয়ক্কর। কাজ্জেই এগোবার সময় তোমাকে আমরা এটার সক্গে বেঁেধে ট্রাকে তুরে নিতাম..., হাত দিয়ে ক্যাম্প বেডটা দেখান সে। 'নরম বিছানা, বেঁষেে রাখায় গড়িয়ে পড়ার ड़য়ও ছিন না। তাঁবু ফেলেছি ওধু রুতে । বিপদটা না দেখ়া দেয়া পর্যন্ত গতাবেই চলন।
'বিপদ?’
'সাংঘাতিক অস্থির হয়ে উঠেছিনে তুমি, রানা। মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছে, দু'জন মিলেও তোমাকে চেপপ ধটে রাখতে পারি না!' নরম হাসি ডারবির ঠোঁটে। ऊোমার গলাও, বাবা ! ভান কথা, মেয়েটা কে? বেচারি!

চেহারা লালচে হয়ে/উঠন রানার। 'মানে, কি বনেছি আমি?’’
रেসে উঠন ডারধি। সে-সব আমি পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না। পুনম নাঁ কি য্যেন নাম, প্রেম নিবেদন করেজছে বলে এমন ধমক দিতে তরু করনে, সিংহরা পর্যন্ত চুপ মেরে গেল। বানাচ্ছি না, ডেকান সাক্ষী কালো ছায়া-১

দেবে। তা কে এই ইভা পুনম?
'কেউ না $\because .$, প্রতিবাদের সুর্র বলল রানা । 'সে...তাকে আমি... ।' ‘কেউ না?’’ সামান্য বাঁকা চোখে. তাকাল ডারবি।
'মানে তাকে আমি স্নেহ করি...।'
‘সেটা বোঝা গেছে । সেজন্যেই তো বেচারি বলছি।’ আবার হেসে উঠল ডারবি।
‘সত্যি আমি দুঃখিত...।'
'এর মধ্যে দুঃখ প্রকাশের. কিছু নেই,' বলল ডারবি। 'কি জান্না, তোমার অস্থিরতা দেত্খ আমরা খানিকটা স্বস্তিও বোধ করি। মনে আশা জাগগ, তোমার বোধহয় বাঁচার সষ্ভাবনা আছে। ভয় てপয়েছি তুমি নিথর रয়ে পড়লে। তবে এ-ও সত্যি যে জুলজ্সিস্টরা সিংহদের মত সহজে ঘাবড়ায় না‘।’

ডারবির দিকে তাকাল রানা। তার পিছনে রাতের আকাশ। দু’জনের মাঝখানে জৃলছে ন্যাম্প্টা। ন্যাম্পের আললায় ওর চোখের তারা দুটো জ্লছে। হাসি হাসি মুঁ, চোখ্গে তৃপ্তি আর দরদ। তাকিত়ে থাকত থাকতে হেসে উঠল রানাও। 'োমার খবর বলো, ডারবি। তোমার চিতাবাঘ কোথায়?’

ভুরু কোঁচকাল ডারবি। ‘এখনও ওটা উত্তর দিককে যাচ্ছে। আগের চেয়ে গতি আরও বেড়েছে, রানা। গত পাঁচ-ছ’দ্িনে একশো মাইল। ডেকানের ধারণা, প্রায় নাগান পেয়ে গেছি। কিন্তু আজ শেষ বিকেরে, এখানে থামার খানিক আগে, শুরু হয়েছে লাইমস্টোন। ক্যাশ্প ফেলার পর পরীক্ষা করে দেখার সময় পাওয়া যার্য়ন, তবে দেখে মঢন হয়েছে সামনে অনেক দৃর পর্যন্ত আছে ।'

লাইমস্টোন। কালাহারির বালির নিচে কোথাও সেটা কয়েক ফুট নিচে রয়েছে, কোথাও মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে। যেখানে বালির ওপর অনেকট্টা জায়গা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে সেখানে ছাপ অনুসরণ করা অসম্ভব। এই লাইমস্টোনের কারণে অসংখ্য ট্রফি হারাতে হয়েছে রানাকে। ওদের সামনে লাইমস্টোনের মেঝে যদি অনেক লম্বা হয়, s৫b

চিতাবাঘকে হারাতে হবে।
'যাই হোক,' টুল ছেড়ে উঁঠে পড়ন ডারবি, 'কাল সকালে জানা যাবে। রাতে আমাদের দু’জনেরই ঘুম দরকার। এটা খখয়ে নাও…, রানাকে আরেকটা ট্যাবলেট খাওয়াল সে 1.

তাঁবু থেকে বেরিত়ে যাবার জন্যে মাথা নিচু করন ডারবি, পিছন থেকে রানা বলল, 'তুমি পরপর তিন রাত আমার পাণে বসে ছিলে?’

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডারবি। ‘বেশিরভাগ সময়, য্যাঁ।’
'কেন?’
' 'মানে?’ রানার দিঢক অরাক হয়ে তাকাল ডারবি।
'সারাটা দিন ট্রাক চালিয়েছ,' বনল রানা। 'আর কালাহারিতে কাজটা যে কি ক্লান্তিকর, আমি জানি। জ্রর ছিল আমার, খুব বেশি। কিন্তু আমাকে অ্যান্টিবায়োটিকস দেয়ার পর আর কিছু করার ছিল না তোমার। আমি যদি মারা যেতাম, তুমি সামনে বসে থাকনেও য়েতাম, না থাকলেও যেতাম। তাছাড়া, তোমার জন্যে এমন কিছু করিনি আমি যে এই অতিরিক্ত শ্রেষা আমার পাওনা ছিন। তাহলে? তাহলে কেন 'সারারাত জেগে নিজেকে বত কষ্ট দিলে?'

ইতস্তত করল ডারবি, আবার কুঁচকে উঠঠচছ ভুরু জোড়া। তারপর বলল, ‘এর সঙ্গে আगরা এখন দু’জনেই জড়িয়ে পড়ড়ি, রানা। এরকম যখন ঘটে, যতটা সম্ভব তুমি তোমার সঙ্গীর যত্ন ঢেবে। এটাই তো সহজ ব্যাখ্যা। গুড নাইট, রানা।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেন ডারবি। আগুনের আভায় ওর কাঠামোটা কিছুক্ষণ দেখতে পেল রানা। তারপর অদৃশ্য হত়ে গে়েল অন্ধকারে। ঝোপের মাথার ওপর কাস্তে আকৃতির মাঁদ উঠেছে, সেদিক্ক তাকি়েয়ে থাকল রানা অপলক।

> (আগামী খত্ডে সমাপ্য)

## বই পেতে হলে

আমরা চাই，ক্রেতা－পাঠক তাঁদের নিক্টস্থ বুকস্টন থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্গহ করুন। কোন কারণে তাতে বার্থ হনে আমদের ভাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ বাব্গার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি－অর্ডার যোগে ১০০．০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে यान। কোন্ সিরিজের গ্রাহক रতে চান দয়া করে মানি－অর্ডার ফর্মুই উন্লেখ করুন। ইচ্ছে করনে সকন সিরিজ বা শে－কোন একটি সিরিজের গ্রাহক रতে পারবেন। নতুন বই প্রকাণের সাথে সাথে পৌছে যেতে থাকবে আপনার
 মানেজারের কাছে নিখুন।

निজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্ষার অक্ররে নিখবেন। খামে ভরে টাকা পঠাবেন ना।

ভি．পি．পি．শ্যারে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০．০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন । কেবনমাত্র টাকা পেনেই ভি．পি．পি．ভ্যাগে বই পাঠানো হবে।

## আগামী বই

২২－১－৯৫ यাত্রা অनिमिত（ওন়্েস্টার্ন）শওকত হোসেন
 দিত্যেছে ও，তার বোনকে বৌছে দেবে নিক্ট্তম শহর নর্ডসসাপ্গে।．．．জড়িয়ে গেন উটকো ঋামমনায়। কেনেডি কি পারবে প্রাণ নিয়ে লর্ডসবার্গে రৌছছতে？
২২－১－৯৫ কनকপুকুষ（প্রজাপতি）आनी মাহম্যে বিষয়：বাসর घর। আমাকে ঢ্রোবেন না，श्পীজ！＇বनন মেয়েটি। ওকে খাট ওতে বনে ছেরেটি নম্বা হরো সোফায়। পাঠক，বলতে পারেন－এ কেমন বাসর রাত？

আরও আসছে

|  | রহস্যপপ্রিকা | （ $>$ | （ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ৪－২－৯৫ | মারাত্র ডুনন | （তিন গোয়েন্দা） | রকিব হাসান |
| －২－ | মহাকাশে বন্দী | （প্রজাপতি／থ্রিনার） | ক⿴囗十介．×｜হনর হোলেন |



## মাসুদ রানা

## ক্তললা ছায়া .

দ্বিতীয় খબ

## কাজী আনোয়ার হোসেন

দুষ্প্রাপ্য এदটি প্রাণীকে বাঁচাবার জন্য মরণপণ যুদ্ধে মেতে উঠন মাসুদ রানা ও ডোরা ডারবি। কিন্তু কি আছে উত্তরে, এভাবে শত শত মাইল পেরির্যে কোথায় পৌছুতে চাইছে কাनো চিতা?
'তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার বিপদ তুনে স্থির থাকতে পারিনি,' রানাকে एধু এই কথ, !? বলার জন্যে ছুটে এল মিষ্টি কোমল মেয়ে ইভা পুনম, কিন্তু না এলেই ভাল হোত।

সন্ত্রাসী ডেকো বারগাম অবার অমিমৃর্তি ধানণ করে নিজেই হাজির হলো রণক্ষেত্রে। ফুয়েন নেই, রসদ নেই, সঙ্গীরাও হারিয়ে থেছে-কোণঠাসা রানা আঁধার দেখছে চোে।


সেবা প্র., यলनী, ২৪/8 সেওুনাগিচা, ঢাকা ১০০০ শো-ক্রম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-র্ম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

# মাসুদ রানা - ২২৪ কালো ছায়া ২ <br> লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন 

## কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net


বইয়ের পোকা - (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms


# মাসুদ রানা-২২৪ <br> কালো ছায়া <br> দ্রিতীয় খল্ট <br> কাজী আনোয়ার হোসেন 



लেবা প্াশনनी

|  | ISBN 984．16 7224 3． |
| :---: | :---: |
|  | प्रकाशक <br> काজী आदनाয়ाর शाजन <br> जनाা श्रकाশनी <br>  |
|  |  |
|  | প্রথম প্রকাব：GPबুযা／ি，১৯৯৫ |
|  |  |
| আটাশ টাকা | মूपाকन <br> काজী जाजनाয় र एाजन <br> जनञ्न人ाগान ल्रেन <br> रे／8 जनुनाश्रिठा，जाका SOO० |
|  | बामाख्याधগর ठिकाना সেবা श्रकाশनী <br> ३8／8 लেঔनবाभिচা，पाका ১০০० पूरालाभन $t \cup 8>\triangleright-8$ <br> बि लि，उ：बग्न नং be० |
|  | 夕तिजबलक <br> श्राजा भाज श्राणन <br> रे／8 जनुननामिणा．पाका SOO० |
|  | ब्या-डूम <br> लना थकाশनी <br> ৩৬／১০ নাংলাবাজার，ज़ा ১১০০ <br> श्रজालতি প্রকাみन <br> ৩৮／২ক বাংলাবাজার，जाना ১＞০০ |
|  | Masud Rana 224 <br> KALO CHHAYA <br> PartII <br> By：Qazi Anwar Husan |

## घ্মাল্যু हुlan

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী ত্পাই
গোপ্রন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে ।
বিচিত্র তার জীবন । অদ্ুুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
ককামলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর ।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখনে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ষর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গগণতিদ্ধ জীবননরর একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশর্য মাঁয়াবী জগতে।
আপন়ি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ড : এই বইটি‘ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিনিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর নিখিত অনুমতি বাতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মু্রণ করা যাবে না।

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্ব্বমৃগ*দুঃসাহসিক*মুত্তুর সাথে পাঞ্জা দूर्शম দুর্গ*শজ্র ভয়ক্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সারধান!!*বিম্মরণ
 মৃন্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জান*অটল সিংহাসন মুত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়जনের দৃত*এখনো মড়যন্ত্র প্রুমীণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদ্য় শ বিদেশী ઉुধ্চরর*্ন্যাক স্পাইডার*গুধ্তহত্যা*তিন শক্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত সতর্ক শয়তান*নौनছবি*প্রবেশ নিষেষ*পাগন বৈজ্ঞানিক जসপিওনাজ*ন্নাল পাহাড়*জৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*ছংকৃ সমাট কুউউ!*বিদায় রানা*্রতিদ্বন্দী*আকক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*ছ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গিট নাইন বিষ निঃশ্বাস*প্রেতাত্ম*বন্দী গগন*জ্জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্ব্ব সংকট সন্য্যাসনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্ব্বরাজ্য*উদ্ধার হামলা*প্রতিশোধ*মেজর্র রাহাতত*নেনিনগ্গাদ*অ্যামবুস*আরেক বার্রমুডা বেनামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুু্যাত্র*ন্ধু**সংকেত*স্পর্ধা চ্যালেজ্জ*শত্রপপষ*চারিদিকে শত্র্র*অম্মিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ પ্থলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃম্বপ্ন*বিপর্য্য়*শান্তিদূত শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্রবেশী*কালপ্রিট*মুত্যু আनিঙ্গ্ন*সময়ীীমা ম্য্যরাত আবার উ সেন*পুম্মোং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গক্চচ্র*চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ*याত্রা অওভ*জ্য়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সমাট:*বিষকন্যা
 শ্বাপ্রদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সক্কেত*্্মাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল অজেন্ট*আমি সোহানা*অম্মিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*ণণ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী দुই নম্বর*ক্পপপক*কালো ছায়া।

## ச்ক

তাঁবুর ভেতর ক্যাম্প বেডে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। ফ্যুাপ তুলে ভেতরে ঢুকল ডেকান, হাতের কফি ভর্তি মগ থেকে ধোঁয়া উঠছে, বেডের নিচে উবু হয়ে বসল সে। তার হাত থেকে মগটা নিল রানান। 'আমাদের প্ানির কি অবস্থা?' জানতে চাইল ও।
'পানি. কোন সমস্যা নয়, 'স্যার। ম্যাডামের ক্যাম্পে বড় বড় জেরিক্যান ছিল, প্যান থেকে সেগ্গেলো ভরে ধরোছি। সাবধানে খরচ করলে এক হহ্ণা চনে যাবে।
'খাবার?'
'ম্যাডামের ক্যাম্পে খাবারও প্রচুর ছিল, স্যার। বেশিরভাগই নিয়ে এসেছি:আমরা।'
‘ওদের খবর কি? দু’দলের কथাই জানতে চাইছি।’
‘আসার পথে বড় কোন গাছ দেখলেই ওপরে চড়েছি, স্যার। এখন পর্যন্ত কিছু চোখে পড়েনি।' ডেকানের চেহারায় উদ্বেপ ফুটে উঠন। আমাদের এগোবার গতি খুব ধীর, স্যার। পিছনে মোটা দাগ রেথে याচ্ছি।'
‘হম,’ গ্টীীর আওয়াজ করল রানা । বাতাস ওদের চাকার দাগ মুছে ফেনবে ঠিকই, তবে সময় নেবে এক হণ্ণা। রই ক'দিন ভ্মন কি আকাশ থেকেও দেখা যাবে ওখুলো। বস্ বা বারগামের লোকেরা আবার যদি ওদেরকে ধরার চেষ্টা করে, এই ছাপ অনুসরণ করতে উৎসাহ যোগাবে তাদের। গ্যাবোরোন-এর নিরাপদ আবয়য়ের দিকে না গিয়ে, চাকার দাগ

তাদের জানিয়ে দেবে, খঁ-খাঁ মরুভুমির গভীর প্রদেশে ঢুকছে ওরা।
বস্ বা বারগাম এ-ব্যাপারে কি ভাবতে পারে আন্দাজ করার় চেষ্টা করল রানা। এক মুহ্ত্ত পরই মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিল। চিতাবাঘটাকে খুঁজ্জে বের করাই এখ্ন একমাত্র কাজ, তারপর ট্রাক চালাবার মত সুস্থতা ফিরে পেন্নে ব্যক্তিগত হিসাব মেলাবার কথা ভাবা যাবে। কোন টেরোরিস্ট গ্রুপকে শায়েত্তা করার জন্যে কালাহারিতে আসেনি ও, এসেছে. হেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। কাজ্জটা ওকে দেয়ার সময় কানাডিয়ান ইন্টেলিজ্েন্স কর্মকর্তা ब্রায়ানের মনে পাপ ছিল ঠিকই, তবে সেজন্যে কোনভাবেই ডারবিকে দায়ী করা যায় না। সুন্দরী নারীর প্রতি যে-কোন পুরুষের দুর্বলতা থাকে, তবে সেজন্যে নয়, মানবিক কারণে ডারবিকে সাহায্য করতে চাইছে ও। পৃথিবীতে কিছু মানুষ থাকে যারা তোমার প্রতি যদি বিরুপও হয়, তাদের জীবনবোধ, দর্শন, নিঃস্বার্থ আত্ডত্যাগ আর ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত আকর্ষণ করে তোমাকে। ডারবি মেয়েটা সেই প্রকৃতির। মেয়ে না হঢ়় ছেনে হরেও তার প্রতি এই আকর্ষণটা বোধ করত রানা।

আপাতত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার নেই, যখন যে সমস্যা আসবে তখন সেটার সমাধান কর়া যাবে। টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে খুঁজতে যাবে না রানা, তবে তারা যদি পিছু নেয়, আত্মরক্ষার জন্যেই তাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে। একই কথা বস্ সম্পর্কে, ওর জন্যে তারা বিপদ হৃয়ে ঢেখা দিদে বাধ্য হঢ়় পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে ওকে। আর ব্রায়ানকে...সুযোগ てেল্ন এই ভদ্রলোককে একটটা উচিত শিক্ষা অবষ্যুই দেবে ও।

চোখ নামিंয়ে কাঁধটার দিকে তাকাল রানা। ও যখন অজ্ঞান ছিল, ডারবি একটা স্নিং বেঁধে. দিয়েছে হাতে। গজ প্যাডটায় এখনও লালচেমরচে দাগ নেগগে রয়েছে। তবে রকক্ত ত্কিয়ে গেছে, ক্ষতটা এ্খন আর দপ দপও করছে না।
'আমাকে একটু ধরো, ডেকান...।' বেড থেকে পা নামাল রানা,

ওকে দাঁড়াতে সাহায়া করন ডেকান। মুহৃর্তের জন্যে ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাট, মনে হলো হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যাবে। তারপর, বাঁ হাত দিয়ে ডেকানের গলা জর্ড়িয়ে, তার গায়ে প্রায় হেলান দেয়া অবস্থায়, ধীরে ধীরে তাঁবুর় বাইরে বেরিয়ে এল-টনছে, তবে প্রতি মুহৃর্তে নতুন শক্তি পাচ্ছে পায়ে। চলো, অদ্রুত প্রাণীটাকে দেথে আসি,' ডেকানকে বলन ও। 'কাছাকাছি ছাপ্তুলো কোন দিকে?’
‘ওদিকে, স্যার, পঋ্রাশ গজ দৃর্র...।
লাইমস্টোনের একটা বিস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। হাত তুনে তাঁবুর পিছনটা দেখাল ডেকান, ওদিকে খানিকটা বালি ঢাকা জায়গা দেখা যাচ্ছে। 'আপনি যেতে পারবেন, স্যার?’ তার গলায় সন্দেহ।
'না পারার কি আছে। চলো, দেখতে চাই ।'
ডেকানের গায়ে ভর দিয়ে টলতে টনতে অগোল রানা, পাথরের বিস্তৃতিটুকু বপারিয়ে এল, বালির কিনারায় থথমে তাকাল নিচের দিকে। পরমুহৃর্তে মৃদু শিস দিল ও।

বালির ওপর এক সারি ছাপ ফুটে রয়েছে, রাতে শিশির পড়ায় ছাপ্টুলোর কিনারা ভোঁতা হয়ে গেছে, তবে এখনও তাজা আর গভীর। এই আকৃতির ছাপ আগে কখনও দেখেনি রানা। ডারবির বর্ণনা ওনে য়ত বড় হবে বনে ধারণা করেছিল, এঞুনো দেখা যাচ্ছে তারচেত্যেও বড়। সামনের ও পিছনের পায়ের দৃরত্ত দেখে আান্দাজ করা যায় প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে নয় ফুটের চেয়ে কম হবে না । ‘ইয়া আন্লা, ডেকানা! এ যে ঢেখছি প্রকাত্ত একটা বিড়াল!’
'সেই ছেলেবেনা থেকে ট্য্যাকিং-এ আছি, স্যার-ত্রিশ বছর হলো। এরকম আগে কখনও দেখিনি।’

ডেকানের ঘাড় থথকে হাত' নামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসন রানা। ছাপওুো শক্ত, প্রতিটি একই রকম, বিশাল এক পরিণত চিতাবাঘের দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপের প্রমাণ বহন করছে। তার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই; কালো ছায়া-২

বালিতে অলোমেলো কোন দাগও নেই, यা থাকলে বোঝা যেত বাতাস শোঁাকার জন্যে থথমেছে। ছাপগুলো চলে গেছে উত্তর দিকে।
‘কোন ক্রায়েন্টকে দেখাতে পারন্লে,' ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, '‘্ু এই ছাপ দেখেই পাগন হয়ে যেত সে। ঠিক আছে, চলো নাস্তাটা সেরে ফেনা যাক।'

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল ডারবির ঘুম ভেঙেছে । রানার ড্রেসিংটা বদর্লে দিল সে। তারপর আগুনের ধারে বসে নাস্তা থখল্লা ওরা ।
‘আজ আমাদের প্ল্যানটা কি?’ জানতে চাইল রানা।
'সেটা ঠিক করবে ডেকান,' বলল ডারবি।
ট্রাকের পিছনে বাসন-ণপয়ালা গুছিয়ে রাখছে ডেকান, ফিরে এসে উবু হয়ে. বসন ওদের সামনে। ‘এই জায়গাটা মন্দ না,’ বनন সে। ‘আগুন জ্বালাবার ভাল কাঠ পাচ্ছি। ভাল আড়ালও পাচ্ছি। ছাপণুন্নে আবার না পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প সরানোর কোন মানে হহ়় না। ভোরে একবার দেখে এসেছি, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু পাথর, কিছুই ঢোথে পড়েনি। আমার মতে, যंতদৃর সষ্ভব পায়ে রেঁটে থেঁাজ করা দরকার। ছাপগুল্ো পাই, তখন এই জায়গা ছাড়া যাবে। তবে ক’দিন লাগবে বলা মুশকিল...ম্যাডামকে আমি আগেই জানিয়েছি।’

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। তোমার সঙ্গে আমিও যাব, ডেকান। ফ্লাস্কে কফি আর প্যাকেটে লাঞ্চ নিয়ে বেরিত্যে. পড়ব আমরা। রানা; ক্যাষ্প্পে ঢতামাকে এ্রা থাকতে হবে।'

কথা না বনে শাম করল রানা। জ্বর নেই, কাঁধের ক্ষতাও কাতে শ্রুু করেছে, তা সত্ত্রেও ঝোপের ভেতর দিয়ে. হাঁটতে হলে আরও ক’টা দিন শক্তি ফিরে পাবার অপেক্ষায় থাকতে হবে ওকে। তবে ডেকানের সঙ্গে ডারবি না গেলেও পারে, কারণ তার কোন•সাহায্যে আসবে না ও। তাছাড়া, চিতাবাঘ কখন কি আচরণ করবে আগে থেকে তা বল্না সস্তব নয়, কাজ্জেই ছাপ খুঁজতে যাওয়াটা বিপজ্জনকও বটে। প্রসঙ্গটা

একবার তুলল রানা, কিন্তু ডারবি নিজের জেদ বজায় রাখল।
সে বলল, ‘তিনমাস অনুসরণ করেছি, রানা। এখন আমি তাকে আর কারও হাতে তুলে দিতে পারব না '।

বিশ মিনিট পর ডেকানকে নিয়ে চরে রেল সে। দু’ঘণ্টা ধরে ক্যাম্পটাকে জুছাল রানা, তারপর ক্রান্ত হয়ে যুয়ে পড়ন ক্যাম্প তেডে। রাইযেল্টটা হানিের কাছে থাকল।

সন্ধ্যার খানিক আগে ফিরল ওরা। ইতিমধ্যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আাুন ধরিয়েছে রানা, পানি গরম করেছে। ওদের সজ্গে কথা বলার দরকার হলো না, বুঝতে পারল লাভ হয়নি কোন। হাসি-খুশি ডেকানকে মনমরা দেখাচ্ছে, ডারবিকে ক্রান্ত আর নিস্তেজ।
‘পাথর, স্যার।' কাঁধ থথকে স্মাইজার নামিয়ে বলল ডেকান। 'চারদিকে চার-পাচ মাইল পর্যত্ত । মাঝে মধ্যে বালি আছে, তবে সে-সব ঝোপে ঢাকা । চিंতাবাঘ কাঁটাবনে फুকবে না, পাথরের ওপর দিয়ে ঢৃহঁটে গেছে। সারাদিন কোথাও কোন ছাপ দেখিনি আমরা।
‘পাথররর পর জায়গাটা কেমন?’ জানতে চাইল রানাঁ।
"কাঁটা-ঝোপ, স্যার। আর অ্যাকেশিয়া। ঐই ঝোপ বা জঙ্গনनর কোথাও ঢুকেছে ওটা। কিন্তু এত ঘন ঝোপ, ত্রিশ গজ চেক করতে এক ঘণ্টা ঢেগেছে আমার।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। কালাহারির এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওর ধারণা আছে। ছোট ছোট দ্বীপপর মত মাথাচাড়া দিত়ে আাছে লাইমস্টোন, চারপালে নদী-নালার মত বালি ঢাকা জমিন, তার ওপর ঝোপ-ঝাড়। সন্দেহ নেই, ঝোপঙ্তলোকে এড়িয়ে যাবে চিতাবাঘ; লাইমস্টোনের ওপর পা ফেনে এগোবে সে, আাকাবাঁকা একটা পথ ধরে। দ্বীপতুলো যেখানে শেষ হয়েছে, আবার ট্যোনে শুরু হয়েছে বালি ঢাকা মরুশৃূম, ওটার ছাপ পেতে হলে ওখানে খোঁজ করতে হবে। ঘন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা, ত্রিশ গজের ওপর চোথ বুনাতে এক ঘন্টা তো নাগবেই।

তারমানে পাথরের কিনারায় তন্লাশি চালাতেই লেগে যাবে ছয় কি সাত দিন। जতদিদে চিত়াবাঘের পায়়র দাগ মুছ্ছ যাবে।
'মাযাডাম বলছেন কাল আবার চেষ্টা করতে,' বলন ডেকান। 'উত্তর দিকে দশ-বারোটা থখালা ঢলেন আছে, পাথর থেকে সরাসরি বালিতে পিত্যে মিশেছে। কিন্তু তাঁকে যেমন বলেছি, আমি কোন আশা দের্খছি না। এওুলো এমন প্রাণী, পাথরের ওপর দিত্যে হাঁটার সুময় সোজা পতে यায় না। কে বলবে এটা কোমৃদিকে গেছে। পাথর থেকে বালিতে বেরিত্যেছে হয়তো পুব বা পশিম দিত়ে। তা যদি বেরিয়ে থাকে, কোনদিনই आার খুঁজে পাওয়া যাবে না।'
‘ঠিক আছে, ডেকান,’ বলল রানা। 'সকারে অকবার চেষ্টা করে দের্থে। যাও, হাত-মুখ ধোও, তারপর কিছু থেতে দাও আমাদের।'

কোন্ কথা না বলে গরম পানিं, তোয়ালে আর কাপড়চোপড় নিত্য় ঝোপের আড়ালে চলে গেছে ডারবি। গরম পানি নিয়ে আরেক দিকে চনে ঢেল ডেকান। আতুনের ধারে বসে থাকন রানা। একুু পর আবার সেই লম্বা স্কার্ট ও সাদা ব্রাউজ পরে বোপ থেকে বেরিয়ে এল ডারবি।

ডডোন বলছিন আবার কাল বেরুবে তোমরা।'
মাথা बাঁকান ডারবি। ‘কাল। পরষ্। 'তার পরদিন। এভাবে চলবে, যতদিন ল্াাগে।
'পানি আছে ৎ্রক হপ্তা চলার মত ।'
'সেক্ষেত্রে কোথাও থেকে যোগাড় করতে হবে। আমরা এখানে অচन হয়ে পড়़িন। পम্চিম ‘িিকে পানি থাকার কথা।’
‘গ্যাসোলিনও একটা সমস্যা।’
'ঘাঞ্জি বা মাউ্ন, গাড়িতে দু’দিনের পথ। ফুয়েন যা আছে, যেকোন একটায় ণপৗঁুূোর জন্যে যথেষ্ঠ-আমি জানি, টাংক আর ম্যাপ চেক করে দেখেছি। ওখানে পানিও পাওয়া যারে...।’ হঠাৎ থেমে মাথা নাড়ল ডারবি। ‘এখন তুমি বাধা দিত্যো না তো, রানা। আমি আমার কথা রাখব। ওটাকে খুঁজ্জে পাবার পর তুমি চলে যেতে পারবে। টাক

চালাবার মত সুস্থ হয়ে উঠবে ঢুমি, আমার ক্যাম্পও হয়ে উঠবে ম্যয়সম্প্রূ। তার আগে পর্যন্ত রক্সন্গে থাকব আমরা।'
‘কেন ভাবছ আমি টাক চালাতে পারলেই তোমার ক্যাম্প রিইকুইপ করা স্ষব হবে?'
'আমার কাছে ডেকান থাকবে। ট্রাক নিয়ে ঘাঞ্জি বা মাউনে যাবে তুমি, রেডিওর সাহায্যে খবর দেবে আমাদের হাই কমিশনে, তারাই সব ব্যবস্থা করবে।’
‘তাহরে সব কथা শোনা দরকার তোমার...’’ ব্যাপারটা নিয়ে আজ সারা দিন চিত্তা কররেছে রানা। এর আগে ওুরুত্টা আবছাভাবে ধরা পড়েছিন, ত্মে গ্রাহ্য করেনি; তাঁবুর ভেতর ওয়ে বসে সময় কাটানোর ফাঁকে ওর মাথার ভেতর শ্পষ্ট হয়ে উঠেছে সব। ‘প্রথমে তুমি ভেবেছিলে আমাকে টাকা দেয়া হ হয়েছে, তারপর তোমার ধারণা হয় आমি একটা মড়यন্ত্রের শিকার। না; তোমাকে উদ্ধার করার বিনিময়ে আমি কোন টাকা নিচ্ছি না। যাঁ, বলতে পার ষড়यন্ত্রেই শিকার। আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম, তোমাদের ফরেন অফিসের এই ভদ্রলোক আমাকে বিপদ থথকে উদ্ধার করার মিথ্যে প্রতি্ৃুতি দিয়ে দায়িতৃটা কাঁ<ে চাপিয়ে দেন...।

নিজ্জের কনসেশন লাইসেন্, बায়ানের প্রস্তাব সম্পর্কে বলল রানা। চুপচাপ অन ডারবি—ভুরু কুঁচকে আছ্, চিন্তিত। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকু, আাতনের আভায় লালচে দেখাচ্ছে তার মুখ। রানা থামতে সে জানতে চাইন, ‘এ-সবের তাৎপর্য কি?’
‘ब্বায়ান এখन জান্নে যে আমি তাকে• ফাঁকি দিয়েছি বা এড়িয়ে যাচ্ছি। জানেন যে বতসোয়ানা থেকে এমনিতেও আমাকে বের করে দেয়া হবে। তিনি সষ্ভবত ভাবছেন, তোমাকে বীমা হিসেবে সঙ্গে নিত্যে প্রাণভয়ে সীমান্তের দিকে ছুটছি আমি। তবে তিনি এ-ও জানেন যে কোথাও না কোথাও थামতে হবে আমাকে-ফুয়েল, পানি, রসদ ইত্যাদির জন্যে। তখনই আমাকে ধরার আর তোমাকে উদ্ধার করার কালো ছায়া-২

সুম্যোগ হবে তাঁর। আমাকে সরাসরি ধরার ফমতা বা অধিকার তাঁর নেই, তবে তার প্রয়োজনও নেই। নগম ডিপার্টমেন্ট যে রিiপোট পেয়েছে, আমাকে সষ্ঠবত এরইমধ্যে•তারা অবাश্তিত বহিরাগত বলে ঘোষণা করেছে। এ্খনও যদি না করে থাকে, যাত্ত করে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই কর্রবেন তিনি। মরুভূমি বাদ দিলে বতসোয়ানা খুব ছোট একটা দেশ। ভেখানেই আমি থামি-মাউন, ঘাঞ্জি-সেখানেই আমাকে ধরার চেষ্টা করা হবে।’

অকদৃষ্টে রানার मিটেকে তাকিয়ে থাকল ডাররবি। বোঝার কোন উপায় নেই কি ভাবছে সে।
‘দুঃখিত, ডারবি,’ আবার বলল রানা। ‘দু’জনেই্ আমরা ‘ভুল বুৰ্ৰেছি। আমি ভুল বুৰ্েেছি হিসাব মেলাতে পারিনি বাল, তুমি ভুল বুবেছ সব ঘটনা জানা ছিল না বলে। বিপদ আসলে দু'জননরইই। ज़ামি সরাসরি ধরা. পড়লে ওদের হাজে খুন হয়ে যেতে পারি। আার তথ্য পাবার আশায় তোমাকে ওরা এক ₹্ণা দেরি-করিয়ে দেবে। অর্থাৎ চিতিবাঘটাকে চিরকালের জন্যে হারাবে তুমি।'

আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকন ডারবি, তারপর উঠে দাঁড়াन। ‘এ-সব তুমি আমাকে শোনালে কেন, রানা?’

রাত এখন ঘন অন্ধকার। শিখাগৰোকক নিত্যে てেলা করছছ বাতাস। ডারবির সাদা ব্রাউজে আতুনের আভা প্রতি মুহৃর্তে নতুন নতুন নকশা তৈরি করছে। লাनচে াভা আার কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রর়্যেছে দীর্ঘ এক নারীমূর্তি। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি টান টান, যৌবনের রেথাэুলো শ্পষ্ট, অথচ কোন লোভ জাগে না। র রানার দৃষ্টিতে, ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রহস্যময়ী। আকৃষ্টেবোধ করার সেটাই, কারণ। আমি চাইছি না চিতাবাঘটাকে তুমি হারিয়ে ক়েলো।
'তাহলে তোমার প্রস্তাবটা কি?'
'भুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকি আমি, তারপর চলে যাব। তোমার ক্যাম্প রি-ইকুইপ করা দরকার, এ-ও সত্যি। মাউন বা ঘাঞ্জিতে

যাব আমরা, থামব বাইরে কোথাও। থু বোধয় আমার নয়, ট্রাকটারও বর্ণনা দেয়া হবে নোকজনকে, কাজেই সাপ্পাই আনার জন্যে একা হেঁটে যাবে ডেকান। তারপর ওর সজ্গে ফিরে আসবে তুমি। দিন দুত্যেক গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমি, তারপ্পর কোন গ্রামে ঢুকব। ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছ তুমি, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা যোগাযোগের মাধ্যম, এটা তোপন, রেখে তোমাদের হাই. কমিশনকে যেভাবে হোক জানিয়ে দেব কোথায় তোমাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপর তারা যা করার করবে।
'সত্যিই কি তুমি এ-সব ঔষু চিতাবাঘটার জন্যে করতে চাইছ?'
‘নয়ত্তা কি। অন্য কি কারণ থাকতে পারে, ঢুমিই বল্ো।’
ডারবি কিছু বলল না। অন্য এর্টা কারণ আছে। या কিছু ঘটেছে, আজ সারাদিন ধরে তার তাৎপর্य বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কারণাা ধরা পড়েছে রানার কাছে। রকা «্ধু ও নয়, কারণটা ডারবিও উপনক্ধি করে-তার সঙ্গে চিতাবাঘটার কোন সম্পক্ক নেই।

কারণটা হল্লে ডারবি স্যয়ং । রুততে রানাকে আক্রমণ করেছে সে, नাথি মেরেছে উরুসন্ধিতে, বাধ্য করেছে কাঁণেে করে বয়ে বেড়াতে। রানা ততথন স্যেফ তাকে রকট্যা পাগল ভেবেছিন। পরে মরুভৃমির সঙ্গে বেমানান পোশাক পরা অবস্থায় তাকে হাসতে দেचে, অনর্গল কथা বनতে খ্নে, ধারণাটা পাল্টাতে করু। পাগन নয়, রান্া বুঝতে भারে, নেশাগ্রন্ত। বিরিল প্রজাতির এক চিতাবাঘ তাকে সম্মোহিত করেছে, এমন দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথের কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করছে না। সেজনৌই তাকে ভীতিকর আর বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিন।

কিন্তু. আবার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে রানা। মেয়েটাবক ভালভাবে বোঝার মত কাছাকাছি এখনও বপৗঁুতে পারেনি ও—চিতাবাঘ তাকে অবশাই সম্মোহিত করেছে, সে হয়তো হাফ-ম্যাডও। তবে আরেক্টা ক্থা জানে রানা। ডারবির দৃষ্টিতে রানা একজন শিকারী, একজন খুনী,

তার ক্যাম্প ধ্বংস করার জন্যে দায়ী-ওর প্রতি তার তুধু ঘৃণা হবারই কথা। অথচ পর পর তিন রাত, ওকে নিয়ে যখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে, এক ফোঁটা না ঘুমিয়ে ওর পাশে বরে থেকেছে সে। চেষ্টা করেছে রানা যাতে আরাম পায়, যুদ্ধ কররছে জ্রের সঙ্গে। ডেকানের ভাষায়, ডারবি না থাকলে রানা বাঁচত কিনা সন্দেহ।" রানার নিজ্জেরও তাই ধারণা।

তার এ আচরণের কোন কারণ নেই । যদিও শান্ত সুরে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে ডারবি। কেউ তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার দ্বারা যতটা সস্তব সাহায্য করো তুমি। কথাগুলোর ঠিক কি অর্থ এখনও রানা তা জানে না। ওধু জানে, ওর সঙ্গে এরকম আচরণ আগে কেউ কখনও. করেনি—কোন মেয়ে তো নয়ই। ডারবির এই আচরণ ওর মনে গভীর একটা আঁচড় কেটেছে।

কথ্থা বলছে না ডারবি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।
'আসলে...,' ইতস্তত করছে রানা। ‘...চিতাবাঘটার গুরুত্ব আমি ছোট করে দেখ্খ না। হ্যা, আমি একজন শিকারী, সে-কারণেে আমার চোখে ওটা একটা সাংঘাতিক লোভনীয় ট্রফি ছাড়া আর কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু ওটাকে নিয়ে তুমি যা করছ, এ সম্পৃর্ণ অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে, কারণ গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মহৎ...,' <রুু করার সময় রানা ভেবেছিন্ন আত্মমর্যাদা বজায় রেরে, বিব্বতবোধ না করে শেষ করতে পারবে, কিন্তু মাঝপথে এসে দেখা যাচ্ছে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।
‘আমি ভাবছি...।’ ভাব দেখখ মনে হলো না রানার কথা শ্তিিন ডারবি। আগুনটাকে ঘিরে চंক্কর দিতে শুরু করল সে, ভুরুর মাঝাখানে. চিন্তার রেখা ফুটে উঠঠছে আবার। '...আমরা যদি আবার ওটাকে খুঁজ্জে পাই, যদি জানতে পারি কি ওটা,' আপনমনে বিড়বিড় করছে সে, 'সত্যি সে তার সঙ্গীকে খুঁজছে কিনা, তাহ্ে কি হবে? আমাদের হাতে চলে আসবে শ্বাসরুদ্ধকর্ একটা গল্প। তুমি কি জানো, রানা, যাদেরকে
"টেলিভিশন পারসোনাল্লিটি" বলা হয়, আমিও তাদের একজন?’
মাথা নাড়ল রানা। बায়ান ওকে বলেননি। তবেব মেয়েটাা সম্পর্কে এখন স্ষ্ব-অস্ষব সব কিছু বিশ্বাস করতে প্রক্তুত হয়ে আছে ও।
'ঢিতির প্রতি আমার কোন দোহ নেই। আমি কি করহি সে-সম্পর্ক্ক মানুম্ষের কৌতৃহল জাগাবার জন্যে ওটাকে.আমি ব্যবহার় করি মাত্র। ত্রে অস্বীকার করার উপায় নেই যে টিভি অত্তত্ত শক্তিশালী একটা মাধ্যম—ওটাকে আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা যায়।
‘ঠिক বুঝলাম না:..।’
থামল ডারবি,' বসन আবার, রানার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল—আগুনের আা়া লেগে জুলজুল করছে চোখ দুটো। ‘ভাগ্য যদি সহায় হয়, রানা, আর ঘোষণা করার সময় তুমি যঁদি আমার সঙ্গে থাকো, সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। দেথবে, পাবলিসিটি কাকে বলে! যার রয়েছে নতুন একটা প্রজাতি আবিষ্কারের কৃত্ত্ত, তাंর नাইসেন্সু কেড়ে ঢেয়া বা দেশ থেকে বিতাড়িত:করার তো প্রশুই উঠবে না, তার বদলে ওরা তোমাকে হিরো বানাবে...।

গলা ছেড়ে হেসে উঠত়ে ইচ্ছে করল রানার। ওর আসল পরিচয় জানে না বলে ডারবি ভাবছে এ-ধরনের পাবলিসিটির নোভ দেখালে ওকে তার সজ্জ্গ রাখা স্ষ্যব হবে। চুপ করে থাকল ও, চেহারা নির্লিক্ত। পাবলিসিটির ঢেলাভ দ্দখিয়ে ওকে সজ্গে রাখতে চাইছে সে, আসন ক্থাটা বলতে পারছে না-রানাও যেমন বলতে পারেনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, নিচ্চিত হবার জন্যে, 'তুমি কি বলতে চাইছ তোমার সঙ্গে আমি থাকব?

দ্রুত মাথা đাঁকাল ডারবি। ‘এ-ষরনের গब্প যখন টৈরি হয়, রানা, গধ্মটlর মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাব থাকতে হয়-এখাে বেটার অভাব বোধ করছি। কার়ণটা হলো, আমি একা; একা একটা মেয়ে। গब্রটার মধ্যে কোন পুরুষ চরিত্র নেই। সেজ্জন্যেই তোমাকে বনছি...।'
‘কিন্তু আমার সম্পপ্ক প্রায় কিছুই জান্না না তুমি...।'
‘ত্তোমাকে সন্গে রাখতে চাওয়ার সেটাই তো আসল কারণ,’ হঠাৎ হেসে উ১ঠল ডারবি। 'সব যদি জানাই থাকল, তাহলে আর রোমান্টিক ভাব কিভাবে সৃষ্টি হবে।। आমি তোমাকে বুঝতে চাই, রানা। সেজন্যেই চাইছি. তুমি আমার সঙ্গে থাকো••এবার অকেবারে পথের শেষ মাথা পर्यन्ত।'

বাতাস পাওয়া আশুনের হিসহিস শব্দ শুনছে রানা। দূর থেকে ভেসে আসছে তরুণ কোন পুরুষ হাতির ডাক।

## দুই

পরবর্তী দুটো দিন খুব একভেয়ে কাটল রানার। দুদদিনই ভোরবেলা নাস্তা থেয়ে বেরিয়ে গেল ডারবি আর ডেকান, ফিরে এল সন্ধের দিকে। মাঝখান দীর্ঘ সময়টা একা রানার কাটতেই চায় না। এখনও দুর্বল, ওদের সন্গে যাবার প্রশ্ন উঠল না। সারা দিন ক্যাম্পের সামনে হাঁটাহাটি করল, আড়ষ্ট ভাবটুকু দৃর করার জনো ধীরে ֶীরে ঘোরাল কাঁধটা, ক্রান্ত হয়ে পড়নে ট্রাকের ছায়ায় বা তাঁবুর ভেতর বিধাম নিল। তয়ে বসে তাকিত়ে থাকন আকাশের দিকে, শকুন আর ঈগল দেখন।

দিনে দু’বার চিতাবাঘের ছাপ দেখতে ঢেল রানা, বালির ওপর ডেকান যেণ্তেো ওকক দেখিয়েছিন। বড় আকারের ছাপগুলো এ্যথন্ আছে, তবে আগের চেয়ে অন্নক নরম আর অগভীর হয়ে উঠেছে, শিশির আর বাতাস লেগে ভেঙে পড়ছে কিনারা। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়, ইতিম্্যে ডারবি আর ডেকান বৃথাই তিন দিন ঝোপ-জজ্গলে তল্লাশি চানিয়েছে, রাंনা উপল⿸্ধি করন, আগামী আটচল্নিশ ঘন্টার মধ্যে আবার

यদি নতুন ছাপ খুঁজে পাওয়া না যায়, চিতাবাঘটাকে দেখতে পাবার আশা ছেড়েে দেয়াই ভাল।

ডারবির আज্মবিশ্বাস আগের মতই অটুট। সারাদ্িন তল্লাশি চালিয়ে ক্রান্ত হয়ে পড়ে সে, নিস্তেজ আর হতাশ লাগে দেখতে, কিন্তু হাত-মুখ ধুত্যে কাপড় পান্ট্রাবার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন প্রাণশক্তি আর দৃঢ় মনোবল ফিরে পায়। রানার পাশে ज़াগুনের ধারে বসবে, কথা বলবে অনর্গল, ওর শিকার করা চিতাবাঘ সম্পর্ক হাজারটা প্রশ্ন করবে, নিজে যেণ্গোর ওপর গব্বেষণা করেছে সেগুনো সম্পর্কে বলবে, ঘুরে-ফিরে সব সময়ं ফিরে আসবে কালো চিতাবাঘ প্রসঙ্গে, যেটার থোঁজ পাবার চেষ্ঠা করছে সে। প্রকাণ এক কালো ছায়া, এখনও উত্তরদিট্রে যাচ্ছে ; জানা নেই ঠিক কোথায় যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে।

ঢ়খন তার চেহারাটা দেখার মত হয়। আাওনের অাচ ণৈশয়ে গররম হ<়ে ওঠঠ. দूধ-আলতা মুখ," উজ্জুল চোথের তারায় বিলিক দিঢ়ে যায় হাসি, মুকুটের মত সোনানি চুন সৃপ হয়ে থাడক কাঁধে। তখন ওর দিকে তাক্কিয়ে রানার বিপ্পাস করতে ইচ্ছে করে না যে গরই মেয়েটাই দক্ষিণ আফ্রিকান অজ্রেদ্টের দিকে শটোন তাক করে ঠাণা মাথায় ুলি করেছিল। রানার কাছে এখনও সে অড্রুত এক নারী, রহস্যের একটা আধার—সেই সজ্গে, চোখ ধাধিয়ে দেয়ার মত রূপসীও বটে।

চিতাবাঘটার সজ্भে নেগে থাকার তার এই অটল জেদই অধু দুঁজনকে এক করে রেেেছে। রানা উপলক্ধি করে, এটা ডারবির সাধনা। ওর ঘুব দেখার ইচ্ছে, এই সাধনায় ডারবি সফল হয় কিনা।

চারদিনের দিন সকালে ছকটা হঠৎ করেই বদনে তেল। রোজকার মত নাস্তা খেয়েই ডেকানকে নিয়ে বেরিয়ে ঢেল ডারবি। দু’ঘ্টা পর ট্রাকের চাকা পরীহ্মা করছে রানা, ফিরে এল ওরা। রানা ভাবল, তাহলে বোধছয় নতুন ছাপ পাওয়া বেছে। তারপর সরাসরি ওর সামনে এসে দাঁড়াল ডেকান। 'মনুষ, স্যার,' রলল সে।

স্থির হয়ে গেন রানা, চাকার পাশে ধীরে ধীরে সিধে হর্না। 'কোন্ ২-কালো ছায়া-২

দल?
'না, স্যার।’ মাথা নাড়ল ডেকান। 'দুটোর একটাও নয়। হলুদ মানুষ, স্যার—বুশমান।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, স্বস্তিবোধ করুন। 'কোথায় দেখলে?’
‘আন্দাজ দেড় মাইল পস্চিমে।' হাত তুলে পচ্চিমে দিকটা দেখাল ডেকান। আমরা বেরুবার সময় ঠিক করি আজ অন্য দিকটা দেখব, সেজন্যেই পচ্চিমে রওনা হই। ঝোপপর ভেতর ফাঁকা একটা জায়পায় রেরিয়ে আসি, ছোট দুটো কেলটার দেখতে পেলাম। ঢলাকজন নেই, আমাদের আওয়াজ পেয়ে ছুটে পালিত্যেছে। তবে চামড়া আর তামাক দেখে বুবলাম এখানে তারা খানিক অগেও ছিল। চার-পাঁচ জোড়া পায়ের দাগ রয়েছে, সব তাজা।'

কয়েক সেকেঔ চিন্তিা করল রানা। তারপর ট্রাকের পিছন দিকে চেলে এল। চিনি ভরা দুটো ছোট ব্যাগ আর কয়েকক প্যাকেট সিগারেট বের করে ধরিয়ে দিল ঢেকানের হাতে। চেষ্টা করে দেথো ডেকে কাছে 'আনতে পারো কিনা। বনো এররকম আরও অনেক আছে আমাদের।'

জিনিসখ্তেলা নিয়ে দ্রুত চলে গেল ডেকোন।
‘কি করতে চাইছ তুমি?’ খীর পায়ে হেঁটে রানারার পাশে চলে অসেছে ডারবি।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে'তাকাল রানা। '‘ুশম্যানদের সম্পর্কে কত্টুকু কি জানো তুমি?’
'সামানাই জানি। এখনও দেখিনি, ত্বে জানি যে ওরা যাযাবর। এক কালে বিরাট এক উপজাতি ছিল, সংখ্যায় কঢে শিত্যে অস্তিত্ হারাতে বসেছে। আজ পর্যন্ত অকজনও চোথে পড়়িন, তাই ধঢে নিয়েছ্ছিনাম ওরা বোধহয় নেই-ই।'
‘উপজাতি নয়, জাতি,' বলল রানা। "হযঁা, সংখ্যায় তারা ক্মে গেছে...।

বুশম্যানদের সম্পর্কে ডার্বিকে বলল রানা। আকারে খুব ছোট ওরা, ঠিক যেন বাচ্চা ছেলেমেয়ে। অপ্রিকট ফলের মত.গায়ের রঙ, উম চোয়াল, মজ্গোলদের সচ্গে মিল আছে চেহারায়। কালো মানুষরা তো এদিকটায় এসেছে এই সেদিন, তারও শত শত বছর আপে মহাদেশটার দক্ষিণ অর্ধাংণের পুরোটা জুড়ে বসবাস করত তারা। বাস করত ছোট ছোট দাল ভাগ হর্যে, পরস্পরের প্রতি ছিল অঢেল ভালবাসা, একজন তার জিনিস নির্দ্বধায় ব্যবহার করতে দিত অপরজনকে। তারা ছিল যেমন নম ত্মেনি ভদ্র; ঋতু, বৃষ্টি, সূর্य আর চাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। বেঁচে থাকার প্রয়োজ্तন শিকার করত বটে, তবে পফ্েরের সঙ্গে তাদের দয়া-মায়ার একটা সম্পর্কও ছিল। বন্ধু, ভাই আর আত্যীয়দের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ছিল তারা, এত মধুর ছিল তাদের সম্পর্ক, মানুষের অন্য কোন সমাজে যা কখনও দেখা যায়নি।

প্রথ্রম ওরা সংখ্যায় ছিল প্রায় দশ নাখের মত। তারপর উত্তর থেকে এল কালো উপজাতি বান্টুরা, এসেই গোগ্রাসে গ্রিলে ফেলার মত দৃখন করে নিতে তরু করন জমি। আরও পরে এল সাদা চামড়ার নোকজন, বান্টুদের চেয্যেও নিষ্ঠুর আর রোভী। বুশম্যানরা শক্তিধর এই দু’দলের মাঋখানে পড়ে ছোট হতে তরু করল আকারে। মানুষ নয়, তাদেরকে গণ্য করা হলো প্তেসেবে। খেলার ছলে, আনন্দ পাবার জন্যে, তলি করে মারা তুুু হলো তাদের। তাদের জমি বা এলাকা ছিল অচিহ্নিত, সীমানাবিহীন; সব কেড়ে নিয়ে পরিষ্ষার করা হলো। নিজ বাসভৃচ্মে নিহত হंলো তারা, অब्र কিছু यারা বাঁচল নিরাপদ আயয়ের সন্ধাতে পাनিয়ে চলে এল কানাহারির গভীরে-কালাহারি অমন বৈরী আর নির্দ়য় মরু ভৃমি, কালো বা সাদা চামড়ার নোক তাদের পিছু নিতে সাহস পেল ना।

কিভাবে যেন এই প্রতিকৃল পরিবেশেও টিকে গেল বুশম্যানরা। প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে, তবে এখনও অকেবারে অস্ত্তি হৃরায়ঁনি। সোয়ানা উপজাতির নোক্জন তাদের সুন্দরী মেয়েদের কিন্নে আনে, রেখে দেয় কালো ছায়া-২

ক্রীতদাসী হিসেবে। শেষ টে এলাকায় তারা শিকার করত সেটা তুলে দেয়া হয়েছে সাফারির জন্যে কনসেশন কোম্পানীত্তোর হাতে। এমনকি মরুভূমির কিনারা পর্যন্ত দখল করা হয়েছে, সেচের মাধ্যমে ঘাস ফলানোর আওতায় আনার জন্যে।

এভাবেই, ধীরে ধীরে পরিকম্পিতভাবে প্রায় নিশিহ্ন করা হয়েছে একটা জাত্কি। অब্প যে ক'জন আজও টিটেক আছে, ফেরারি আসামীর মত পালিয়ে বেড়াতে হয় তাদের।
'দুঃখজনক, অমানবিক,' বলन রানা। ‘তবে কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। ঘড়ির কাঁটা পিছন্ দিকে ঘোরাবার সাধ্য' কারও নেই। ওরা তিামার চিতাবাঘের মত নয়, ডারবি। সোয়ানাদের সঙ্গে মেলামেশা, 'করছে ওরা। আরও পনেরো-বিশ বছর যেতে দাও, খাঁটি রক্ত আছে এমন বুশম্যান একটাও তুমি লুঁজজ পাবে না।' একটু থেমে একটা দীর্ঘপ্ধস কেলল রানা । 'তোমার ভাগ্য বলতে হবে, ওদের একটা গ্রুপকে দেখতে পেত্যেছ।
‘বুঝলাম,’ বনে ডারবিও একট়া দীর্ঘশ্বাস ফেনन। তারপর সে জানতে চাইন, 'তুমি কি ভাবছ ওরা আমদের কোন উপকারে আসবে?’
‘ডেকান খুব ভাল একজন ট্র্যাকার,’ বनन রানা। ‘তবে
 তো; পঋ্টেরের অনেক তুণ আর বৈশিষ্ট্য বপয়ে গেছে। আমরা যেখানে পায়ের ছাপ দেখতে পাব না, ওরা পাবে। অত অস্পষ্ট গন্ধ, আমরা পাচ্ছি না, ওদের নাকে ঠিকই ধরা পড়বে। বলনেও স্ভুব বলে বিশ্বাস করবে না তুমি-শৃন্যতার ড়েতর অনেক জিনিস শ্পর্শ করতে পারে ওরা, সেরকম বৃষ্টি আর বাতাসের ভেতরও। ডেকান যদি ডেকে আনতে পারে ওদের, জানা যাবে কোথায় আছে চিতাবাঘ।'

ডারবি আর রানা ট্রাকের পাশে বসে অপেক্ষায় থাকন। তিন ঘত্টা পেরির্যে গেল। তারপর দৃষ্টিপাে আবার দেখা דেগল ডেকানকে। ক্যাম্প

ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের তেতর দিয়ে ঢেঁটে এল সে，ওদের মত বসে পড়ল－ওদের সঙ্গে টাঁকের ছায়ায় নয়，কয়েক গজ দৃরে খোলা জায়গায়， মধ্য গগনের সৃর্য্যর নিচে সাদা বালি যেখানে জ্লছছ।
＇আমি মাঝখানে থাকব，＇শান্ত，নিচু গলায় বলল রানা।＇ডুমি বসবে＇ আমার ডানে।＇

দাঁড়াল ওরা，ডেকানের দিকে অগোল। ひোলা জায়গায় পাশাপাশি বসে थাকল তিনজন। বেশ কিচুটা সময় বেরিয়ে গেল।．কিছুই ঘটছে না। রোদে পুড়ে यাচ্ছু শরীর। একটু বাতাস ন্নেই，চারদিকের ঝোপ স্থির হয়ে আছে। মাথায় ওপর জুলন্ত আকাশ। রানা অনুভব করল， আড়াল থথকে ওদেরকে লক্ষ করা হচ্ছে। স্থির ঝোপের কোথাও থেকে； ছোট ছোট চোখে পলক নেই। ওদেরকে দেখছে，টাক্টাকে দেখছে， বোঝার চেষ্টা করছে ওরা বন্ধু，না কি শত্রু।

তারপর এক দিকের ঝোপ ফাঁক হয়ে গেল। ডালপালাগুলো এমন নিঃশব্দে নড়ন，কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর রানা দেখতে পপল ওখান্ একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে，তার আগে কিছু টেরই পায়নি। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ホুঁড়ি মেরে বসে থাকন সে। খুদ্দ এক্জন মানুষ，পাখির মত সরু হাড়，চামড়ায় সোনালি আভা। ৩খু কোমরে সামান্য কাপড়，বাকি শরীর খালি। কাঁধের কাছে খাড়া হয়ে রয়েছে কয়েকটা তীর，হাতে একটা ধনুক।

পকেটে হাত ভরে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলন রানা，ছूঁড়ে দিল নোকটার দিকে। খপ করে ধরে ফেনন ঢনাকটা，তারপর হাত্তানি দিলーসংক্ষেপে কৃতজ্জতা প্রকাশের এটাই তাদের রীতি। তারপর আগের মতই নিঃশব্দে আরও একজন লোক বেরিয়ে এ্রন বোপ থেকে। তাকেও এক প্যাকেট সিগারেট দিল রানা। এই ঢোকটাও তীক্ক্ শব্দে একবার হাততালি দিল। অপেষ্ষা করছে রানা，কিন্তু আর কেউ ঝোপ থেকে বেরুল না।
‘ওদেরকে এখানে আসতে বনো，’ ডেকানকে নির্দেশ দিন ও।

ডাকল ডেকান, লাফ দিয়ে সিবধ হলো নোক দু’জন, ফাঁকা জায়গাটুকু এক ছুটে ণপরিঁয়ে এল। নয় বছরের বাচ্চাদের মত খাটো তারা। কাছাকাছি এসে শুঁড়ি মেরে বসেছে, রানা আন্দাজ করল, প্রথম লোকটার বয়স হবে ত্রিশ, দ্বিতীয় লোকটার কিছু কম।
'ওদেরকে তুমি কি বনেছ?’ জানতে চাইল ও।'
‘বলেছি ছাপ খুঁজছি আমরা, স্যার,’ জানাল ডেকান। ‘বলেছি ওরা यদি আমাদের সজ্গে কিছুটা সময় থাকে, অনেক জিনিস উপহার পাবে।'
'ঠিক আছে। আগে ওদেরকে দেখাও কিসের ছাপ অনুসরণ করছি আমরা।'

বুশম্যান দু’জনের সঙ্গে আবার কথা বলল ডেকান, তারপর ওরা পাঁচজনই উঠে দাঁড়াল। বালির বিস্তৃতি লক্ষ্য করে হাঁটছে ওরা, ন্োক দু'জন আবার আগ্গের মত হালকা পাঢ়ে ছুটল। ছাপতুনোর কাছে পৌছে থামল সবাই। বালির ওপর হাঁটু গেড়ে পরীক্ষা করল তারাঁ ছাপগুল়্ো, তারপর নিজ্রেদের মধ্যে দ্রুত কথ্থা বনতে কুু করন। দেখে মঢন হরো, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কথার মধ্যে বিস্ময়সৃচক আওয়াজই বেশি, জিভ আর টাকরা সংযোগে বিচিত্র শদ্দও থাকল, আর থাকল মৃদু শিস।
'ওদের নিজ্জেের আলাদা ভাষা আছে,' ডারবিকে বলল রানা। ‘পৃথিবীর কোন ভাষার সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওদের একটা শব্দও আমি বুঝি না, ওরা ছাড়া আর কেউ বোঝে কিনা তা-ও বলতে পারব না। তবে ওদের মধ্যে অরেকেই সেৎসোয়ানা ২লড় পাঢর। ডেকান হয়তো চেষ্টা কররেে বোঝাতে পারবে•••।'

ডেকানের দিকে তাকাল রানা। ‘কি বলছে ওরা?’
লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করন ডেকান, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'বলছে বিরাট একটা পফ, স্যার। মাদী চিতাবাঘ। চার রাত আগে, এক সন্ধ্ধায় এখান দিয়ে রেঁটে গেছে। বললছে খুব খিদে পেয়েছিল তার্, তিন কি চারদিন কিছু শিকার করেনি সে।'
‘কি বলে!' ডারবির গলায় অবিশ্বাস।. 'চারদিনের পুরানো ছাপ দেখে

বল্লে দিচ্ছে...?
রানার ঠোঁটে মৃদू হাসি, মাথা ঝাঁকাল। 'আরও অনেক কিছু বলতে পারবে। আকৃতি, বয়েস, কি ভাবছিল ওটা, রেগে আছে, নাকি নার্ভাস। বিশ্বাস করো, ওটার কোন নাম থাকল্লে তা-ও ওরা বলে দিতে পারত। তবে এখন ত্যু আমরা জানতে চাই কোথায় আছেন ম্যাডাম...;

আবার ডেকানের দিকে ফিরন ও। ‘ওদের বলো, আমাদেরকে চিতাবাঘের কাছে নিয়ে যেতে পারলে আরও সিগারেট আর চিনি পাবে, আমি ওদেরকে বড় একটা হর্রিণও শিকার করে দেব।

ডেকানের মুত্ প্রস্তাবটা ঔনে আবার কিছু বিশ্ময়সূচক ধ্বনি ছাড়ল ওরা, घন ঘন শিস দিন, পরস্পর্রে হাত আঁকড়ে ধরন। এক মুহৃর্ত পর ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল দুজন, পরস্পরের মাঝখানে দৃরত্ কখনই তিন যুট ছাড়াল না-नাইমস্টোনের মেৰেের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করছে।

পনেরো মিনিট ণেরিয়ে গেল। হঠাৎ দীর্ঘ শিসের আওয়াজ শোনা গেল, একশ্শে গজ দৃটে ঝোপের পিছনে এক হলো খুদে মৃর্তি দুটো। তারপর হাঁটু ঢগড়ে বসন তারা, সারাক্ষু কথা বনছে। খানিক পর থামন, ছুটে ফিরে এল ওদের সামনে। প্রথমজন, বয়েসে বড়, মুঠোর ভেতর কি যেন রকটা ধরে আছে। হাতটা রানার সামনে তুলে খুলল সে।

তাকাল রানা। নোকটার হাতের তালুতে. একটা মাত্র চুন। ছোট, মিহি, চকচকেーপুরোপুরি কালো। ভাল করে দেখল ও, তারপর মুখ তুলन, তাকাল ডারবির দিকে। তোমার চিতাবাঘকে পাওয়া যাবে বনেে মনে হচ্ছে...।

রানার ক্থা শেষ হয়নি, ওকে হতভম্ব করে দিয়ে অদ্রুত এক কাণ করে বসল़ মেয়েটা। ऐঠাৎ ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চুম্মে থেল গালে।

## তিन

প্রচণ রাগে নিজ্জের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল, ডান হাত় শক্ত করে घুসি মেরে বসল দেয়ানে। রক্ত গড়াতে खুরু করন আঙ্রুরের গিঁট থেকে, চামড়া উটে গেছে। পুরো বাহুতে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথা, কিন্তু গ্রাহ্য করল না বারগাম । গ্রাহ্য করল মা, কারণ ব্যথার চে়েয়ে রাগটাই বেশি-শেঙ্গির ওপর, বাকি সবার ওপর, তবে সবচেয়ে বেশি নিজের ওপর।

তার বোঝা উচিত ছিল, ওরা এ-ষরনের একটা ব্যবস্থা নেবে। সাদা চামড়ার নোক, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকে। প্যারাস্যুট যোরেে লোক নামায়নি, তার লোকদের কর্ডনও করেনি, কিংবা বিরাট গ্বাউণ্ড ঢোর্স পাঠিয়ে হামলা কররনি। এ-সব সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখেছিল সে, বাতিল করে দিয়েছিল সবগুলো, কারণ সে জানত প্রতিপক্ষও এળুলো বাতিল করবে। এ-সবের বদলে কি করেছে ওরা? না, কোন সাদা চামড়ার লোককে পাঠায়নি, পাঠিয়েছে শ্যামলা ঈক বিদেশীকক, সঙ্গে দু"জন ভাড়াটে ক়ালো। রাতের অন্ধকারে অকস্মাৎ হামনা চালিয়েছে। শেঙ্গি সতর্ক থাকলে এই হামলাও ব্যর্থ হত। ক্যাম্পের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিন না। শেঙ্গি একটা গাধা, গোটা ব্যাপারটাকে হালকাভ়াবে নিয়েছিল সে। তার ধারণা ছিল কোন রকম বিপদ ঘটার সষ্ভাবনা নেই। সে. নিজ্েে উপস্থিত থাকলেও হামলাটা সফন্न रততে পারত না।

কিন্তু জরুরী কাজ ছিল, শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হঢ়েছে বারগাম। সে-ও ধরে নিয়েছিল, মুক্তিপণ হিসেবে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ

দিতে বাধ্য কানাডা সরকার। ওঙুলো কোথায় ফেনতে বনা হবে অর্থাৎ ড্রপ-সাইট বাছাই করার কাজটায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাকে।

আঙূলের গিটিতুলো চুষন বারুাম, থুথু আর রক্ত ফেন্ন মেঝেতে, তারপর ঘুরন। করোগেটেঙ ছাদের নিচে ভন ভন করজে মাছি। ইটের দেয়ানে পনেস্তারা কবেই উঠে গেছে, ফাটল ধরেছে এখান্ন সেখানে, চেই ফাটল থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে প্র্যাব ও পাা আবর্জনার গন্ধ। ধুলোর ওপর দিয়ে অন্ধকার কোণে ছুটে গেল একটা ইদুর। টেবিলের পিছনে একটা কাঠের বাত্পে বসে রয়েছে গামবুটি, নিঃম্বাসের সঙ্গে জিন-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। তার পাশশ এখনও অপেক্ষা করছে বাকুত।

তরুণ বাকুতার চেহারায় সব সময় উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছাপ ফুটে থাকে। তবে বারগামের মতই আত্মনিবেদিত সে। শহরের বাইরে জঙ্গনের ভেতর ওদের রিসিভার আছে, সেটা অপার্যে করে সে। ওই রিসিভারই ক্যাস্পের সজ্গে বারগামের একমাত্র যোগাযোগ। সাধারণত একটা কিশোর ছেলে জসল থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসে হণায় একবার। ছেন্টো এই মুহৃর্তে দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আজ সকালে রেড়িও মেসেজ পের্যে ঘাবড়ে যায় বাকুতা, তাই নিজেই ছুটে চলে ๙সেছে।

কানাডা সরকার একটা জুয়া থেনেছে জিতেও গেছেভদ্রমহিলাকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। কিন্তু তারপর নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। সেটা এমন অদুত আর অপ্রত্যাশিত, মাথামুণু কিছুই বুঝতে পারছে না বারগাম। ‘এ-সব তুমি সরাসরি শেঙ্গির কাছ থেকে ঔুনেছ?’’ জিজ্ঞেস করল সে।
‘জ্,ী', বলन বাকুত। ।সে রিলে করেনি, খোলা নাইনে সরাসরি কথা বনেছে।'
‘সে নিপ্চিত, পুরোপুরি নিপিতি, এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই?’
মাথা নাড়ন বাকুতা। বলছে নেই।
কালো ছায়া-২

হামলায় দু’জন লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে আরও দু’জন। ত্বে শেঙ্গি, বারগামের ডডপুটি, বাকি লোকদের নিয়ে পালাতে ণেরেছে। গোলাগুলি থামার পর কঢ়য়ে ঘণ্টা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে


ক্যাম্পে পাওয়া যায়নি মিস ডারবিকে। অবে প্যানের ওপর পায়ের দাগ দেখে শেঙ্গি বুঝতে পারে, তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে মাত্র ত়িনজন লোক অসেছিল। পাতয়র ছাপগুলো দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। অনুসরণ করার কথা ভেবেছিন শেঙ্গি, তবে চিন্তাটা বাতিল করে দেয়। বাতিল করে সঙ্গণত কারণেই। সবাই তারা শহুরে আফ্রিকান, ট্য্যাকিং-এর কোন অভ্ঞিতা নেই। তাছাড়া, হামনায় তিনজন নোক অংশগহণ করনেও, হামলাকারীরা হয়তো তাদের ব্যাক-আপ টিমের কাঢ্ছ ফিরে যাচ্ছে—সেটা হয়তো আরও বড় একটা দল, 'কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে। এ-সব কথা ভেবেই পিছু নেয়নি সে। রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করার সময় ব্রেঁধে দেয়া অছে, তখনও আটচল্লিশ ঘণ্ঢা বাকি। ক্যাম্প থেকে যंতুটুকু পারা যায় রসদ নিয়ে আবার ঝোপের ভেত্র ফিরে আস়ে তারা, ক্যাম্পের ওপর নজর রাখার জন্যে দু’জনকে রেখে।

দু’দিন পর, রেডিও কল আসার ঠিক আগে, তারা দু’জন ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। ক্যাম্পে একটা ট্রাক দেখা গেছে, চালিয়ে এসেছেন সেই ম্যাডাম অর্থাৎ মিস ডারবি, পাশে একজ্জন কালো লোক। ট্রাcের পিছনে আরেকজন নোককে দেখা গেছে, শ্যামলা—দেখv মনে হয়েছে জ্ঞান নেই। ঝোপের কিনারায় গা ঢাকা দিত়ে কি ঘটে দেখার জন্যে অপ্কো করে তারা। কার্না লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প থথকে তাঁবু ও অবিশিষ্ট রসদ সংগ্রহ কররন ম্যাডাম, তারপর ট্রাক নিয়ে চরে যান যেখানে শেষবার দেখা গিয়েছিন চিতাবাঘটটাকে।
‘ঠিক আছে,' বলল বারগাম। 'সেটের কাছে ফিরে যাও, শেঙ্গিকে বন্নোं चখালা লাইনের পাশে যেন দ়াঁড়িয়ে থাকে। এক ঘট্টার মধ্যে

তাকে আমি নির্দেশ পাঠাব। ছেলেটাকে বলো, নেকটারড়ে ডেকে দিক।

মাথা ঝাঁকিত়ে বেরিয়ে গেল বাকুতা।
দেঝেতে পায়চারি শুরু করল বারগাম। কি করা যায় ভাবছে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে আসরে কি ঘটেছে। বিদেশী ন্লোকটাকে সাপে কামড়াতে পারে, কিংবা হয়তো কোন দুর্ঘটনার শিকার। সাপের কথা মনে পড়তত গা শিরশির করর উঠন তার। কিন্তু গ্যাবোরোন বা মরুভৃমির কিনারায় কোন গ্রামের দিকে যাচ্ছে না কেন তারা? তাছাড়া, হামলা করার সময় তিনজন লোক ছিল, বাকি গোকটা কোথায় গেল? रতে পারে ট্রাক আসনে দুটো ছিল, একটা নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেছে সে। কিন্তু তাহলে ज়সুস্থ বিদেশী লোকটা দ্বিতীয় ট্রাকে না থথকে প্রথম ট্রাকে রয়েছে কেনন, যে ট্রাকটা ফেরত এন কালাহারিতে? মিলছে না, কোনভাবেই মেলানো যাচ্ছে না। অবশশষে হাল ছেড়ে দিল বারগাম। সে জ্রু জানে শেঙ্গির ধারণাই ঠিক-মিস ডারবি আবার তাঁর চিতাবাঘের পিছু নিয়েছেন।
‘আমাকে দেখাও এ্খন তারা কোথায় আছে...' ' টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল বারগাম।

ঢেকুর তুলল গামবুটি, ম্যাপটার ভাঁজ খুরে কাঁপা আঙুল রাখল এক জায়গায়। 'ক্যাম্পটা এখানে,' বলন সে। 'তবে ধরে নিতে. হবে চিতাবাঘটার পিছু নিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা। ঠিক বলতে পারছি না, তবে সস্যবত এখানে কোথাও আছে।' ফাঁকা মরুভূমির আরেক জায়গা স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে।
'আর তারা যদি এভাবে উত্তর দিকে যেতেই থাকে?'
'আরও দুহো মাইল গেলে মাউনে পৌছুবে,' বলন গামবুটি।
'কি রকম জায়গা সেটা?’
কাঁষ ঝাঁকাল গামবুটি। ডেন্টার কিনারায় ছোট্ট একটা শহর। সাদা চামড়ার লোকজন হবে শ দুঢ়েক, গ্যাস স্টেশন আছে, মুদি দোকান কালো ছায়া-২

আছে, দু’চারটে বারও আছে, আর আছে কয়েকটা কনসেশন কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার...।'
'হুম,' গষ্ভীর আওয়াজ করল বারগাম।
'তুমি কি তোমার ম্যাডামকে আবার জিম্মি করার কথ্থা ভাবছ?’ জিজ্ঞেস করল গামবুটি।

বারগাম জবাব দিল না।
গামবুটি কয়েক সেকেণ অরেক্ষা করার পর আবার বলন, শোনো তাহলে, বারগাম। মাউনে মানুষ, ফার্ম, কুকুর, গরু-ছাগল, ট্রাক ইত্যাদি আছে। মাউনের পর, ওপারে, পানি পারে তারা, দ্বীপ পারে—যদিও সাংघাতিক দুর্গম, তাদের পালিয়ে বেড়াতে সুবিবেই হবে। তুমি যদি ম্যাডামকে আবার ধরডেই চাও, ধরতে হবে মাউনে পৌঁছুনোর আগেই। একবার যদি ডেল্টায় てপৗৗছুতে পারেরে, তাকে তুমি কোনদিনই খুঁজে পাবে না।

কথ্থা শেষ করে জিনের বোততলটা টেবিল থেকে তুতে নিল সে। এই সময় দররজায় শব্দ रুলো।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বারগাম।
ভেতরে ঢুকল নেকটার। তার নড়াচড়া সব সময় ধীর, কথা বনে খুব কম, মুঢে দাড়ি। শক্ত-সমর্থ কাঠামো, চোখ দুটটো একজন ফ্যানাটিকের। বারগামের ধারণা, তার দলে নেকটারই সবচেয়ে যোগ্য লোক। প্ন্যানটা যখন তৈরি করা হয় তখন যদি তাকে পাওয়া যেঁত তাহলে শেঙ্গিকে ওখানে পাঠাতই না সে। নেকটার সে সময় কেপটাউনে দাঙ্গা লাগাতে ব্যস্ত ছিল।
‘বিপদে পড়েছি, বুঝলে,' বলল বারগাম। 'তবে উদ্ধার পাবার একটা উপায় এখনও বোধহয় আছে...।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল নেকটার। কেপটাউন থথকে ফেরার পর অপারেশনটা সম্পর্কে তাকে বলেছে বারগাম, আর আজ সকালের ঘটনা ছেলেটার কাছ থেকে ওনেছে সে।
‘ওখানে বপৗঁুুতে কি রকম সময় নাগष্ব ওর?’ গামবুটির দিকে তাকাল বারগাম।

মাপাটার ওপর আবার চোখ রাখল গামবুটি। 'পৰথ यদি কোন ট্রাকের লিফট পায়, চব্বিশ ঘন্ট্টা লাগবে। মানে ঘাঞ্জি ররাডে ণৌছুতে আর কি। ওদেরকে খুঁজে বের করতে হনে আরও একশো মাইন মরুভৃমি পাড়ি দিতে হবে ওকে।
‘গাটা ব্যাপারটা এখন তোমাকে সামলাতে হবে,’ নেকটার্রে দিকে ফির্রে বনল বারপাম। রেডিওতে নির্দেশ দিচ্ছি, শেঙ্গিকে, তার দু’জন লোক ঘাঞ্জিতে দেখা করবে তোমার সঙ্গে। রাত্তা থথকে একটা ট্রাক যোগগাড় করে নিয়़া -.ট্রাক না পাও তো অন্য কিছু। তারা তোমাকে শেঙ্গির কাছে নিয়ে যাবে। তাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে ওই মईিলার পিছনে থাকবে। ওরা আঙ্তে-ধীরে রগোচ্ছে, চাকার দাগ থাকায় পিছু নিতে অসুবিধে হবে না। শোনো••।

কিভাবে কি করতে হবে সব বুঝিত়ে দিল বারগাম, বিশদভাবে। ব্যাখ্যা শেষ করার পর কর্কশ গলায় বলল, ‘ওই মহিলাকে আমার চাই, বুঝতে পারছ? শেঙ্গির কাছ থথকে দায়িত্ড বুঝ্ে নিত্যে তাঁকে তুমি যেভাবে পার আটক করবে। ঢাঁর সজ্গে একজন বিদেশী আর একজন কালো আফ্রিকান আছে ত্রু, তোমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। মহিলাকে পাবার পর ওদেরকে তুমি কচু-কাটা করবে…;

থামল বারগাম। রাগে ও ঘৃণায় কাঁছছে সে। পরিস্থিতিটা হঠ১ৎ করে বদনে গেছে। কালাহারিকে এখন তার রকটা রণক্ষেত্র বনে মনে হচ্ছে। যে মহিলার প্রতি তার শ্ধা ও মোহ ছিল, তিনি এখন ওর বিরুদ্ধে চলে গেছেন, চ্যানেঞ্জ করছেন ওকে। মহিনার কাছে একটা অস্ত্র আছে, সেটা তিনি ব্যবशার করছ্ন। এই অশ্র্রটা দিয়েই তিনিি ওকে বোকা বানিয়েছেন, ঠকিয়েছেন, র্যাক্মেইন করেছেন। অস্রাঢা হলো তাঁর চিতাবাঘ।

মুঠো দুটো শক্ত হয়ে উঠল বারগামের, মাংসের ভেতর ডেবে গেন কালো ছায়া-২

নখ। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপপর শান্ত সুরে নির্দেশ দিল, 'ওটাকেও তুমি মেরে ফেনবে...চিতাবাঘটাকে।’

মোটা ঘাড় ও চওড়া কাঁধের ওপর ছোট্ট মাথাটা দোলাল নেকটার। অলসভঙ্গিতে চোখের পাতা ফেল্লে, তারপর আরেকবারে মাথা ঝাঁকাল।

## চার

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হন হন করর আস্তাবলের দিকে এগোল ইভা পুনম। খবর যে খুব খারাপ, বুঝতে পেরেছে সে। বুড়ি চাকরানী মানজুয়েলা তেমন কিছুই তাক্কে বলেনি, তুধু বनেছে ঘাঞ্জির কাছাকাছি তাদের একটা র্যাঞ্চ থথকে এক নোক তার জন্যে জরুরী একটা খবর নিয়ে এসেছে। মানজুয়েলা হয়তো জানেই না খবরটা কি, কিন্তু পুনমের মত সে-ও বুবে নিয়েছে খুব খারাপ কোন খবরই হবে। কিছু বলার দরকার পড়ে না, কাল্লে লোকগুলোর হাবভাব লক্ষ করলেই সব বোঝা যায়।

আস্তাবলের সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। তাকে দেখে আরও নিচ্চিত হরো পুনম। খারাপ থবর না হলে এরকম মাথা নিচু করে থাকত না। ‘কি নাম তোমার?’ ঋন্ত গলায় জাানতে চাইল সে, অভয় দেয়ার সুরে।

তাদের ফার্মে কয়েক শো লোক কাজ করে, তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে পুনম, কার়ণ বেতন দেয়া থেকে খুরু করে তাদের ভাল-মন্দ সবই দেখতে হয়़ ওকে। তবে কিছু লোক আছে চুক্তিতে কাজ করে, আজ আছে কাল নেই, তাদের অনেককে পুনম চেনে না । ওর মানে হলো, ৭ই

দোকটারকে আগে কখমও দেখেনি সে।
'বাউলুসি, ম্যাডাম।'
লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল পুনম। পরনে তধু একটা হাফপ্যান্ট, খালি পা। মুখটা চওড়া, কপাল থথকে ঘাম গড়াচ্ছে। কান দুটো ছছাট আর চ্যাপ্টা। চেহারাই বণ্ল দেয়, সোয়ানা গোত্রের নোক। 'তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

জী, ম্যাডাম।'
‘কি?’
মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল বাউলুসি।
‘বলো!’ তাগাদা দিল পুনম, আশ্বাস দেয়ার সুরে।
'ঘাঞ্জির ওদিকে নোকজন অনেক খারাপ কথা বলছে।'
তুমি ঘাঞ্জি থেকে অসেছ?’
"্যা, ম্যাডাম।'
'তারমানে উত্তরে কাজ করো তুমি, আমাদের র্যাঞ্চে?’
জীী, ম্যাডাম।'
'কি খারাপ কথা বলছে তারা?’
‘আমার জানা নেই, ম্যাডাম। কারণ সে-সব কথায় আমার কোন কাজ্জ নেই। আমি আনি আর ভুনে যাই। কিন্তু তারপর এক ছছাকরা এসে জিনিসটা দিয়ে গেল আমাকে। ভাবলাম যত তাড়়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাছে এটা বৈৗঁছে দেয়া দরকার। বেল্টে আটকান্যে লেদার পাউচে হাত ভরল সে, কি যেন একটা বের করে বাড়িয়ে ধরল পুনমের দিকে।

জিনিসটা নিল্ পুনম, সঙ্গে সঙ্গে চিনততে পারন। চকচকে তামার একটা চেইন, কজ্জিতে পরার. জন্যে। বাউলুসির কজ্জিতেও একটা রয়েছে, হুবহু একই রকম দেখতে। ওর বাবা কৃষ্ণ আদভানি নন, পুনমই তার কাজ্জের লোকদের সবাইড্ব একটা করে দিত়েছিল এই চেইন। দিতে হয়েছিন প্রয়াজনে। গোটা এলাকায় গরু চোর গিজগিজ করছে, ন্নিজ্জেরেকে শ্রিক বলে পরিচয় দিয়ে ফার্ম ও র্যাঞ্চে দুকে পড়ে তারা। কানো ছায়া-২

এটা বন্ধ করার জন্যেই নিজেরের নোকদের সনাক্ত করার অই পদ্ধতিটা গ্রহণ করে পুনম। পরে অবশ্য কাজের ঢোকদের মধ্যে চেইনটা মানমর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে।

চেইনের গায়ে খোদাই করা নামটা দেৃখ পুনমের বুকটা ছঁঁাৎ করে উঠ’ল। চেইনটা নিকেলের! ‘অক ছোকরা দিয়েছে তোমাকে? কোথায় পপল সে?
‘বলন, আরেক ছোকরার কাছে, ম্যাডাম। তাকে জিজ্ঞেস, করনে বল্বে, সে অন্য একজনের কাছ থেকে থেয়েছে।! আবার অন্য দিকে মুখ ফিরির্যে নিল বাউলুসি। তার চেহারা বিকৃত হয়ে আছে।

কারণাা বুঝতে পারল পুনম। বাউলুসিও চেইনের নামটা দদখেছে। তার মত সে-ও জননে, নিকেল বা অন্যেরা কোন অবস্থতেই কজি থথকে চেইন খুলবে না। আর না খুললে হারাবার প্রশ্ন ওঠে না। তারমানে চেইনটা নিকেল হারিয়ে ফেেলনি, তার আর চেইনের মধ্যে দৃরত্ণ সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোন কারণে। অক্ষেত্রে স্ভাব্য একটা কারণই আছে। ‘কি ঘটেছে আমাকে. বলো,’ তীক্ষ হনো পুনমের কণ্ঠস্নর। একটা হাত বাড়িয়ে বাউলুসির কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'সব কথা বলো আমাকে! আমি সবটুকু ওনতে চাই।’
'ম্যাডাম, आমি জাंনি না। ঢোকজন বनাবলি করছিন; র্যাাঞ্ছে পুবদিকে ম়রুভূমিতে নাকি বিরাট বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। সাদা মানুষ, কালো মানুষ; দু’দলে। এর মধ্যে নিকেল ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। তারপর ছছাকরাটা এন। আমি ভাবলাম, নিকেল নিশ্চয়ই মারা গেছে। তাই আপনাকে খবর দিতে ছুটে অরেছি...।
'আর কি জান ভুমি?’ চিৎকার করছে পুনম। আর কেউ মারা! গৈছে?'
‘আমি জানি না, ম্যাডাম।’ চোথ তুলে তাকাল বাউলুসি, পানিতে ভরে গেছ্ছ; মুখের পেশী बাঁপছে। 'যা জানি সব আপনাকে বলেছি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পুনম, তারপর বাউলুসির কাঁধ ছেড়ে দিত়ে বলन, 'ঠিক আছে। এবার বনো, এখানে এনে কিভাবে?’

ছোকরা কাল দুপুরে এসেছিল, ম্যাডাম। আমাদের একটা ট্রাকে চড়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাই আমি, সারারাত ট্রাক চালিয়ে এখানে てপৗচেছি।'
'তুমি জানো আমাদের স মিন কোথায়?’
‘জানি, ম্যাডাম।’
'ওখানে গিয়ে জেমস-এর সঙ্গে দেখা করো, তাকে বলবে আমি তোমাকে দু’হপ্তার বেত্তন বেশি দিতে বলেছি। ওখানেই অপেক্ষা করবে, তোমাকে পরে আমার দরকার ইতে পারে।'

মাথা কাত করে চলে গেন বাউন্লু।
দুপুরের কড়া রোদ গা পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করল না পুনম। जার ঠাণ্ডা আর অসুস্থ নাগছে। নিকেল আর ডেকান, ছোটবেলায় ওদের দু’জনের কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছে সে। নিকেলদের কুঁড়েঘরে বসে কতবার খাওয়াদাওয়া করেছে। আঠারো বছর বয়েসে ফার্ম আর র্যাঞ্চের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে, নিকেন আর ডেকান সাহাयা করতে রাজ্জি না হলে এই দায়িত্ত নিডই না সে। ওদের দুজনের মত বিশ্বস্ত ঢলোক তাদের ফার্ম্ম আর আছে কিনা সন্দেহ। আস্তাবনের সামনে থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ডেকান! মসুদ ভাইয়ের সঙ্গে ডেকানকেও তো পাঠিয়েছিল! ঢে কেমন আছে? আর মাসুদ ভাই?

বাড়ির ভভতর ঢুকে ড্রইংরূমে বসল পুনম। মাথা ঠাণ্ডা রেরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। কি বলেছিল্লেন মাসুদ ভাই? কেউ একজ্জন তাকে লাইসেন্স ফিরে পাবার সুযোগ দিয়েছে। ব্যস, এইটুকু, সব কথা খুলে বলেননি। তবে অনুরোধ করেছিলেন, কেউ যেন কথাটা জানতে না পারে। ব্যাপারটা যদি অফিশিয়াল কিছু হয়ে থাকে, গোপনীয়তার দরকার হবে কেন?

বন্দুকযুদ্ধ? মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে? মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে কার? শ্বেতাঙ্গদের? কি নিত়ে যুদ্ধ? মাসুদ ভাই কালাহারিতে কি করছেন?

অসংখ্য প্রশ্ন, এর যেন কোন শেষ নেই। অসহায় বোধ করছে পুনম। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেছ নেই, মাসুদ ভাই সাংঘাতিক ক্কোন বিপদে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে ডেকানও। ও゙দের হয়তো সাহাय্য দরকার।

বেন বাজিয়ে মানজুরয়োকে ডাকল পুনম। 'দেখে এসো তো বাবা কি করছে। नোকজন না থাকলে বলবে আমি আসছি।’

দশ মিনিট পর, বাবার অফিসে বসে আছে পুনম। চেইনটা নেড়েচেড়ে দেখলেন কৃষ্ণ আদভানি, কোন কথা না বলে মেয়ের সব কথ্যা ওুলেন, তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন চুপচাপ।

বাবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করর বিচল্লিত বোধ করল পুনম। তার মনে रলো, বাবা যা জানেন সে তা জানে না ।
‘ছেলেটাকে সাহায্য করতে চেয়ে আমি বোধহয় তার ক্ষতিই করে ফেলেছি রে, মা!

বাবার কথায় সংবিৎ ফিরল পুনমের। কেন, বাবা? এ-কথা কেন বলছ?'
‘রানা আমাকে বলল, তার এক বন্ধুর জন্যে কিছু অস্ত্র দরকারদুটো স্মাইজার আর একটা অটোমেটিক রাইফেল। খুবই বিপজ্জনক অস্ত্র, পুনম। রানাকে আমি চিনি, ভেবেছিলাম ওগুলোর অপব্যবহার হবে না। কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি যে ওগুলো ওর জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে...।'

শক্ত হৃয়ে উঠলল পুনমের শরীর। বন্ধু মানে রানা নিজে, কোন সন্দেহ নেই। পুনমের চাচাতো ভাই খুন হবার পর এ-বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র আনা হয়, সেই থৈকে সে-সব ব্যবহার করতেও শিখেছে সে। মাসুদ ভাই যেদিন ওর কাছ থথকে একটা ট্রাক ও নিকেল আর ডেকানকে ধার হিসেবে চাইলেন, সেদিন কথ্থাচ্ছলে এ-কথ্াও বলেছিলেন যে বাবার কাছ থেকে কিছু অস্ত্রও তিনি চেয়েছেন। পুনম তখন ব্যাপারটাকে ছুরুত্ব

দেয়নি, ভেবেছিল হান্টিং রাইযেল আর শটগানই দরকার তাঁর। কিন্তু স্মাইজার আর অটোমেটিক রাইফেন স্পোর্টিং গান নয়, ওতুলো সামরিক অস্ত্র, অথচ কালাহারিতে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না।

চেয়ার ছেছ়ে অফিস কামরায় পায়চারি রুরু করেছেন কৃষ্ণ আদভানি। পুনম জানতে চাইল, 'তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করোনি, অস্ত্রওলো কেন দরকার?'
'না, ওখানেই তো ভুন হয়েছে আমার। চিন্তাটা আমার মাথায় আসে, তবে অনেক পরে।' পায়াারি থামির্য় আবার চেয়ারে বসলেন কৃz্ আদভানি। দ্খোজ-খবর নিতে গিয়ে, রানার বন্গুর পরিচয় জানতে পারি, সেই সজ্গে বুঝতে পারি রানাকে আামি সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঠেলে দিত্যেছি। অস্ত্র দেয়ার কথা কাউক্কে আমি জানাইনি, বিভিন্ন লোকজনকে প্রশ্ন করি বতসোয়ানায় কোথায় বা কেন এ-ধরনের অস্ত্র দরকার হতে পারে।’ মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুই কি ডেকা বারগামের নাম ওনেছিস?’

মাথা ঝাঁকাল পুনম।
‘ভয়̣কর এক রোক।' কৃষ্ণ আদভানি শিউরে উঠলেন। ‘দক্ষিণে ওজব শোনা গেছে, এদিকে একটা হামলা চালিয়েছে সে। হামলা চানিয়ে এক ভদ্রমহিনাকে জিম্মি করেছে, আটকে রেথেছে জঙনে।'
'ভদ্রমহিলাকে?'
খ্যা। মরুভৃমিতে বুরো প্রাণীর ওপর গবেষণা করছিলেন তিনি। একথা তুনে ভাবলাম রানার এই বন্মু তাহলে বাস্তব সত্য, তাঁর বিপদে পড়াটাও মিথ্যে নয়। এবং হয়ত়া কেউ তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রস্তাব দিয়েছে। রানা হয়তো জিম্মি ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করে দিতে রাজি হয়েছে, আর সেজন্যেই তার অশ্র্রগুলো দরকার। নিরেট কোন তথ্য নয়, এ-সবই আমার অনুমান‥ ।'

এরকম আরও অনেক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, তবে পুনমের মনে 'হলো বাবার ব্যাখ্যা সব দিক থেকে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কানো ছায়া-২

কেউ মাসুদ ভাইকে প্রস্তাব দিয়েছেন কনরেশন লাইসেন্স ফিরিয়ে দেয়ার। বিনিময়ে মাসুদ ভাইকে একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজটা হলো, এই ভদ্রমহিলাকে ডেকা বারগামের হাত থেকে উদ্ধার করা। বেপররায়া প্রকৃতির মানুষ,- মাসুদ ভাই প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছেন। সেজন্যেই ওর কাছ থেকে নিকেল আর ডেকানকে চান তিনি, বাবার কাছ থেকে চান অক্ত্র।
‘কিন্তু তুমি আরও খোঁজ-খবর করোনি কেন?’ জানতে চাইল পুনম। 'মাসুদ ভাই বা তাঁর বন্ধু, यিনিই জিশ্মিকে উদ্ধার করতে যান, তাঁর তো জানত্ত হবে কোথায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, ঢাই না? মাসুদ ভাই বা তাঁর বন্ধুকে যিনিই প্রস্তাবটা দিয়ে থাকুন, তিনি তো তথ্টা অবশাই জানেন। জানার জন্যে তুমি তাঁর কাছে লোক পাঠাওনি কেন্??
'তিনি আমাকে বলবেন কেন? গোটা ব্যাপারট়া অস্টীকার করবেন তিনি। আরও থোঁজ-খবর নেইনি, ক্থাটা ঠিক নয়, পুন্ন।’
‘কি জেনেছ বলো আমাকে।’
‘কেন?’ ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন কৃ⿰亻 ’ আদভানি। ‘জসব ক্থ জেনে তুই কি করবি?’
‘এটা তোমার কি রকম প্রশ্ন হলো?’ পুনমের গলায় মৃদু তিরস্কার। ‘এ-কথা নিশয়ইই তোমাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই তে আমরা সবাই, আমাদের গোটা পরিবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ?’
'না-না, ছি ছি! কি বলছিস! ওর ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমি িষু জানতে চাইছি, তুই কি করবি বলে ভাবছিস।’
'অমি একটা মেয়ে, কিই-বা করতে পারি,' ম্মান গলায় বলল পুনম, নিজেকে সাবধান করে দিন: তোর অভিনয়ে ত্রুটি থাকরে সব ভজ্গুন হয়ে যাবে, বাবা তোকে বন্দী করে রায়েবে বাড়ির ড়তত। ‘কি করা উচিত বোঝার জন্যে এ-সব জানতে চাইছি আমি। যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের তো লোকজনের অভাব নেই, তাই बা?'

মাথা বাঁাকালেন কৃষ্চ আদভানি। ‘িক এভাবে আমি চিন্তা করিনি।

তুই ঠিকই বলেছিস । সত্যিই তো, রানার বিপদে আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলে না। শোন, আরও কি জেনেনি বলি তোকে।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসন পুনম।
‘জিম্মি হবার আগে ভদ্রমহিনার একটা কাম্প ছিল জঙ্গলে। প্রতি মাসে একজন পাইলট তাঁর জন্যে সাপ্লাই নিয়ে যেত। পাইলাটকে তুই চিনিস—মি. চার্লি। আমি জানি, কারণ আমাদের কোম্পানীর. তিনি একজন নিয়মিত খদ্দের। তিনি অন্তত জানেন ক্যাম্পটা কোথায় ছিল। কে জানে, হয়তো আরও অনেক কিছু জানেন। তুই বরং এক কাষ্জ কর, কাউকে কিছু না বনে ম্রি. চার্লির সঙ্গে দেখা কর। দেখ তিনি কি বলেন। তারপর ভেবে-চিন্তে আমরা দেখব কি করা যায়।’
'ঠিক আছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল প্রুমম। তার মনে হলো, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, এখুনি পাইলটের সঙ্গে দেখা করা দরকার। এই সময় কোথায় তাকে পাওয়া যাবে আন্দাজ করতে পারল ও। ক্যাপিটাল ইনএ সব পাইলটই এ-সময়টটায় মদ খেতে আসে।

## পাঁ

আকাশের গায়ে কালো একটা রডের মত দেখাচ্ছে ছড়িটাকে। ট্রাকের কেবিনে বসে আছে রানা আর ডারবি, উইণ্ডক্ক্রীন দিয়ে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। বাঁ দিকে ঘুরে গেল ছড়ি; তারপর আবার মাঝখানে ফিরে এল, হুড থেকে সরাসরি সামনের দিকে তাক করা ।
'সোজা চানাও এবার,' বনল রানা।
হুইল ঘোরাল ডারবি. ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা । কালো゙ ছায়া-২

একটা'পাথরে রেগে ঝাঁকি থেলো টাকক, কাঁধে ব্যথা অনুভব করল রানা, দু'সেকেও পর আবার সিধে হয়ে বসল। ঘন কাঁটা-ঝোপ আর নলখাপড়ার ভেতর দিয়ে রগোচ্ছে ওরা। বিশেষ করে নল-খাপড়াকুলো অত লম্বা যেে ট্রাকের ছাদ থথকে ছড়িটার সাহাu্যে ডেকোন পথ-নির্দেশ না দিজ্̣ে বোঝার কোন উপায় থাকত না কোন্দিকে ওরা যাচ্ছে। সামনে কোথাও খুদে বুশম্যান দু’জন আছে বটে, তবে তাদেরকে ওুষু ডেকান দেখতে পাচ্ছে। ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটছে তারা।

লাইমস্টোন ছেড়ে চিতাবাঘ বালির রাজ্যে ঠিক কোনখানে বেরিয়েছে, আবিষ্ষার করতে দু'ঘট্টা সময় নেয়় বুশম্যানরা। তারপর বেশ কয়েক মাইন দ্রুত এগিয়েছে তারা। পরে আবার পাথর দেখতে পায় সামনে, পায়ের ছাপ থুঁজজ てপতে সময় লাগে, ফলে মন্থর হত্যে ওঠে এগোবার গতি। মাইলোমিটারের দিকে তাকায়নি রানা, তবে শেষ বিকেলের দিকে এসে আন্দাজ করতে পার্ছে সেই সকাল থেকে মাত্র বাররা মাইলের মত এগিয়়ছে।

इंঠৎ করে নল-খাগড়া ফাঁক হয়ে নেল, ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাক, ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ন ডারবি। কত্যেক গজ সামনে কিসের ওপর যেন बুঁকে রয়েছে বুশম্যানরা। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল ঢডকান, ওরা দু’জনও কেবিন থেকে নেমে রগোল।
'বেবুন, স্যার,' ওদেরকে আসতে দেখ্যে বলন ডেকান। 'ওরা বলছছ, তিন রাত আগে মারা হয়েছছ এটাকে। ঠিক এখাননই ছিল চিতাবাঘ, তারপর সোজা চলে গেছে।

বালির ওপর হাড়ঞুলোর দিকে তাকাল রানা, এরই মধ্যে খকিয়ে: সাদা হয়ে গেছে। এই সময় তীক্ল একটা শশ্দ করল বুশম্যানদের একজন, তার बম্বা করা হাত অনুসরণ করে বাঁ দিকে তাকাল ও। ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় একটা জঙ্গন দেখা যাচ্ছে, উঁমু শাখায় বসে রয়েছে অনেকগুলো বেবুন, পনেরোটার কম হবে না । ওরা তাকাতেই একবোপে চিৎকারু-চেচামেচি খুরু করে দিল।
‘তোমার চিতা খুব ব্যস্তুতর মধ্যে আছে,’’ ডারবিকে বনল রানা। ‘বেবুন"তার অত্যন্ত প্রিয় ডিনার, অথচ অবশিষ্ট যে-টুকু মাংস ছিন তা লুকিয়ে রাখার গরজ অনুভব করেনি।'

সায় দিয়ে ডারবি বলন, 'তারমানে এখন আর কোথাও থামছে না।’
বালির ওপর দিয়ে সোজা চলৌ ঢেছে ছাপ্ণুো, ভাল করে পরীফ্ষা করল রানা। অन্যান্য আরও অনেক ছাপ পড়েছে ওওুলোর্ ওপর, তারপরও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। মুখ তুলল ও, আলো নরম হতে ওরু করর্লও দিগন্ত থেকে এখনও অনেকটা ওপরে রয়েছে সূর্য। ‘ঠিক আছে,' বলन ও। 'शাতে এখনও, ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। চনো, গগোনো যাক।

রানা আর ডারবি উঠে পড়ন ট্রাকে, ছাদে উঠল ডেকান, বুশম্যানরা আগের মত ছুটতে ৫রু করল বোপের ভেতর দিয়ে।

সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফফলনল ওরা। আ刃ুন জেলে রাতের খাবার তৈরি করল ডেকান। সবাই এক সঙ্গেই খেতে বসল, তবে নিজেদের খাবার নিয়ে ট্রাকের পালে চলে তেল বুশম্যানরা।
‘কি ব্যাপার বলো তো, রানা?’
মুখ তুলে তাকাল রানা। আগুনের ওদিক থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে ওদের, আञুনের আভার ঠিক বাইরে বসে সিগারেট ধরিয়েছে বুশম্যানরা, ক্যাম্পের চারদিকে ছেঁড়া ও বাতিন কাপড়চোপড় ফেলে রাখছে ডডকান। মানুমের গন্ধ পেলে সিংছ নাকি ধারেকাছে আসে না। কথাটা সত্যি কিনা জানা নেই রানার, তবে আজ পর্যন্ত যে-ক’জন ট্র্যাকারের সঙ্গে কাজ করেছে সবাইকে এই কাও করতে দেখেছে ও।
‘বাপার কিছু না,' শাগ করে বলन ও। 'ভাবছি তোমার বন্ধুরা খুব বেশি পিছনে নেই।’ বারগামের কথা ভাবছিল ও, সভ্ভত ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছিল।
'মानে?'
‘দিনে আমরা দশ কি পনেরো মাইল রগোচ্ছি। পিছনে এমন দাগ রেথে আসছি, একজন অন্ধও দেখতে পাবে। ওরা পিছু নিয়ে আসছে না, এ-ক্থা আমাকে বিশ্যাস করতে বোলো না। যদি হামনা করে...।
'সে রকম কিছু যদি ঘটে, তোমার আর ডেকানের দায়িত্ব আমি নেব। তবে সেরকম কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না।’

रেসে উঠল রানা। 'ওদের কয়েকজন লোককে মেরে ফেরেছি আমরা, ডারবি। প্রতিশোধ সে অবশ্যই নিতে চাইবে, তোমার সস্গে তার সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন।
'তুমি যা-ই ভেবে থাকো না কেন, সে-অর্থে তার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।' আগুনে একটা কনো ডাল তুঁজে দিল ডারবি, ওপর দিকে লাফ দিয়ে উঠল শিখাগুনো। ‘‘ক সময় আমার ক্যাম্পে দু’হহ্তা ছিল বারগাম, তাঞ্জানিয়ায়-ব্যস। আমার ধারণা, তাকে আমি বুঝি। আমার यদি ভুল হয়, পরিণতি নেনে নিতে প্রস্তুত আছি। সেটা তোমাকেও মেনে নিতে হবে, রানা ।
'দুঃখিত,' বলল রানা। 'ডেকানের দায়িত্ন তোমাকে নিতে হবে না, কারণ তার দায়িত্ণ আমার। আর প্ররিণতির কথা যেটা বলছ—তোমার ভুলের থেসারত আমি কেন দেব? সরি, নিজেকে কিড়াবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে।’

রানার দিকে এক্দৃষ্টে তাকিয়ে থাকন ডারবি। তারপরু নিচু গনায় জানতে চাইল, 'তুমি আসলে কে বলো তো?’

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করন রানা, ‘‘কে মানে? আমি একজন শিকারী!

ক্থা বলन না, নীরবে ঔষু মাথা নাড়ন ডারবি, এখনও রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।
'ওৰু বতসোয়ানায় নয়, জিম্বাবুয়েতেও আমার কনসেশন আছে,’ ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বনল রানা। 'বলতে পারো, এটাই আমার পেশা।'
‘শিকারী বা কনসেশনের মালিক, এমন অন্নক নোককে আমি.

দেখেছি,' ধীরে ধীরে বলল ডারবি। তুমি তাদের কারও মত নও কেন তাহলে? ওরা তো বেশিরভাগই কসাই হয়, সারাদিন মদ খায় আর অবৈধ উপায়ে টাকা রোজগাররর ধান্ধায় থাকে। লাইসেন্স হারাবার মত বিপদে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে নানা ঘাটে নিয়মিত ঘুষ দেয় তারা। একটা কনসেশন মালিকের দাপট আর বোলচালই আলাদা, মৃত্যুর ঝুঁকি নিত়় সে তো অচেনা একটা মেয়েকে কালাহারিতে উদ্ধার করতে আসবে না । তাহলে?'

কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না রানা, অগত্যা চুপ করে থাকতে হরো ।
‘তোমার অন্য কিছু পরিচয় আছে, রানা,’ ফিসফিস করছে ডারবি। য় কোন কারণেই ঢোক, আমার কাছে গোপন করে গেছ। পরিচয়টা যদি বলতে না চাও না-ই বললে, কিন্তু আমার ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা অন্তত স্বীকার করো ।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকন রা়া, মুখ তুনল না।
জজরে যখন প্রলাপ বকছিলে, নিকেলের জন্যে হাউমাউ করে কেঁদেছ তুমি,' বলে যাচ্ছে ডারবি। ‘আমি যেতে চাইনি, তবু জ্জোর করের নিয়ে যেতে চেয়েছ রাজধানীতে— ধুধুই চুক্তির শর্ত পৃরণ করার জন্যে?’ মাথা নাড়ন সে। তারপর, আমি যখন ততামাকে চিতাবাঘের গল্পটা শোনালাম; ব্যাকুন আগ্রহ ফুটে উঠেছিন তোমার চেহারায়—স্বার্থপর একজন শিকারীর জন্গে যা একেবারেই বেমানান। আরও আছে। আমার তরফ থথকে কোন প্রস্তাব ছিল না, তুমি নিজেই আমার সঙ্গে চিতাবাঘের পিছু নিতে চেয়েছ। এ-সব দেখে আমার ধারণা হত়েছে, তুমি সাধারণ কোন মানুষ নও, রানা। তুমি ওদের কারও মত নও—ওদের শব্দটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। তাহলে তুমি কে?’ তারপরও রানা কথা বলছে না দখখে উঠঠ দাঁড়াল সে, আञুনের ধারে পায়চারি শুরু করল।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটল, আবার কিছু বলার জন্যে পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি। দেখল, ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছে কাनো ছায়া-২

রানা।
উढে দাঁড়াল রানা, একটা কথা মনে পড়ে গেছে। ট্রাকের কেবিনে উঠল, ড্যাশবোর্ডের শেলফটা বা হাতে হাতড়াচ্ছে। ম্যাপটা থুঁজ্ে পেল, আঞুনের ধারে ফিরে এসে হাঁটুর ওপর রেঢে ভাঁজ খুলল সেটার i
‘কি ব্যাপার, রানা?’ জিজ্ঞেস করল ডারবি।
‘বিপদ,’ বলन রানা। 'মানে. বিপদ হবে, এভাবে আমরা যদি উত্তর দিকে যেতে থাকি। তুমি জানো, ডারবি, কনসেশন এরিয়া বলতে কি বোঝায়?’

মাথা নাড়ল ডারবি।
‘এদিকে এসো, তোমাকে দেখাই...।’
আञুনের এদিকে এসে বসল ডারবি, রানা ব্যাখ্যা করল।
ক্যাটল র্যাঞ্চ, গেম রিজার্ভ আর ছড়ানো ছিটানো মাইনিং সাইট ছাড়া বাকি দেশটা বিরাট সব হান্টিং এরিয়া হিসেবে ভাগ্গ করা আছে, প্রতিটির বিস্তৃতি হাজার হাজার বর্গ মাইল। বেশিরভাগ হান্টিং এরিয়ায় নাইসেন্স থাকলেই শিকার করা. যায়, অবশ্য শিকারীর সঙ্গে গেম ডিপার্টমেন্টের একজন রেঞ্জার থাকতে হবে। ছোট আকারের কয়েকটা কনসেশন আছছ, সেগুন্নোর কথা বাদ। তবে দশটা বিশাল কনসেশন, যেখানে সবচেয়ে ভাল শিকারর পাওয়া যায়, পাঁচটা সাফারি কোম্পানীંকে লীজ দেয়া হয়েছে।
'ছোট'কনসেশনগুল্লের আয় খুঁব ভাল নয়, মালিকরা যদি না ঠকায় তাহলে খুব বেশি হলে বিশ-পঁচিশটা পরিবার খখয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে। এরকম এ্রকটা কনসেশনই ছিল আমার। বড় কনসেশনগুলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার...।’
‘কোন অর্থে?’
‘পাঁচটা কোম্পানীর সবগুলোরই মালিক শ্বেতাঙ্গরা—ইউরোপিয়ান, আম্মরিকান, জার্মান। ওদের আয়োজন যেমন বিশাল, তেমনি আয়ও করে লাখ লাখ ডলার। ওদের স্থায়ী হান্টিং ক্যাম্প আছে, মক্কেল হিসেবে

পায় ধনকুবেরদের, প্রতিটি মক্কেলের সঙ্গে কয়েকজন করে শিকারী, রেডিও, র্পেন ইত্যাদি থাকে। đদিকে দেখো...,' বলে ম্যাপটা ঘুরিয়ে মাউনের দক্ষিণ দিকে আঙুল রাখল রানা।
'কি ওখানে?'
‘এখানে বা এর কাছাকাছি কোথাও র’য়েছি আমরা, মাউন থেকে Чকশো মাইল দূরে। ওখান থেকে আমরা ফুয়েল নেব, রসদ নেব, যেমন প্ল্যান করা হঢ়েছে। কিন্তু তোমার চিতা যে পথ ধরে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখো ঠিক কোথায় সে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।’

রানার সচন আঙ্রুলটাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল ডারবি। মাউনকে ছাড়িয়ে গেন আঙুনটা, নীল-রঙ দিয়ে আলাদা করা একটা অংশে থামন।
‘ওটা কি একটা কনসেশন এরিয়া?’ জিজ্ঞেস করন ডারবি। মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, মাত্সেবি। ডেন্টার ঠিক মাঝখানে, ন্গামিল্যাণ্ডে। এটা ইস্ট আফ্রিকার একদল শ্বেতাঙ্গ লীজ নিয়েছে। শিকার করার এটাই মরশুম, পুরোপুরি বুক হয়ে আছে তারা। অতিরিক্ত শিকারী পাবার জন্যে দু’মাস আগে থেকে চেষ্টা করছিল বলে জানি আমি...।' হাঁটুর ওপর থেকে ম্যাপটাকে পড়ে যেতে দিল ও।
'এর তাৎপর্য, রানা?’
‘এनাকাটা বিশাল, কাজেই হয়তো ভাবতে পারো আমরা ওদের চোঢেথ ধরা পড়ব না। কিন্তু তোমার চিতা দ্র্তত, সোজা একটা খোনা পথ্থ ধরে যাচ্ছে। স্বাভাবিক আচরণ করছে না ওটা। কনসেশনের কেউ ওটার ছাপ একবার ওুষু দেখলে হয়, সব কিছু ফেরে ধাওয়া করবে। এলাকায় যে ক’টা বন্দুক আছে; সব ওটার্র দিকে ঘুরে যাবে। কালো একটা চিতাবাঘ, ডাররি। ঠে-ই ওটাকে মারবে, শিকার সংক্রান্ত যত রেকর্ড বুক আছে সব ক’টাতে তার নাম উঠে যাবে।'
‘কিন্তু কেউ যদি ওটাকে শিকার করতে চেষ্টা করে, আমরা জানতে পারব। ওটা আসলে কি জানার পর কেউ আর মারতে চেষ্টা করবে কালো ছায়া-২

ना ।'
‘ডারবি,’ মাথা নাড়ল রানা, ‘ওদের কনসেশনে তোমার এমন কি ঢোকার অনুমতিও নেই। তাছাড়া, একজন শিকারী আর তার ট্রফির মাঝখানে কখনও দাঁড়াতে চেষ্টা কররছ তুমি?’
‘চিতা আর আমার মাঝখানে তুমি একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ, রানা।' মুচকি হাসল ডারবি।
'অবশ্যই,' বলে হেসে উঠল রানাও। 'এবং দেখো, কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমি। না, ব্যাপারটা অন্য রকম ছিন। পরের বার অন্য ঢলাকের সঙ্গে তুমি জিততে পারবে না।'
'সঙ্গে তুমি থাক্লেও জিততে পারব না?’
জবাবে হাল্ল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শাগ করল রানা, কথা বলল না।
আবার উঠে দাঁড়ান ডারবি, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, এখন আর হাসছে না। ডেকান আর বুশম্যান দু'জন কুত্তলী পাকিত়ে তয়ে পড়েঁছে। রাতের ঠাগ্ডা পড়তে ুরু করেছে। আকাশে জ্লজ্বল করছে তারাগুলো। ওদের চারদিকে ঝোপ-জঙ্গলের বিচিত্র সব শব্দ-শিয়ান আর হায়েনা ডাকছে. দৃনে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বপেচা, ঝোপের ভেতর থেকে কোমল খসখস শব্দ ভেসে আসছ্ছ,

মেয়েটার ঠাণ্ডা লাগছে না, জানে রানা, মরুভূমির কোন শব্দও ঙনতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না তারাগুরোকে—মাথার ওপর জ্বলজজ্জল করছে কালপুরুষ। তার মন আবার 'সেই চিতাবাঘটাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছে। ঘন কালো চকচকে ফার, হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে অদ্ডুত এক ছন্দে ফুলে-ক্ফেপে উঠছে কাঁধের ণেশী, পা ফেনার ফলে বালিতে ওঠা মৃদু আলোড়ন। এধু এ-সবই দেখতে আর অনুভব করতে পারছে ডারবি।

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শিখাগুলোর আভায় উদ্জাসিত হয়ে আছে মুখ, চোয়াল দুটো শক্ত, চোখে গাষ্ভীর্য, দৃষ্টি চলে গেছে বহু দৃরে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু, বাতাস রেগে শরীরে সেঁটে আছে স্কার্ট. আর

ব্লাউজ। তারপর অকস্মাৎ আচ্চর্য একটা অনুভূতি হলো রানার, এর আগে যা কখনও অনুভব করেনি—ডারবি যেন ওর কাছে গচ্ছিত রাখা একটা সম্পীদ, তার পুর্রা দায়িতু কে যেন কখন ওর হাত্ তুলে দিয়েছে। সেই সট্জ স্নেহের মত, প্রায় মমতা অনুভব করন। একটা স্বপ্নের পিছনন ছুটছে সে, চোখের পলক একবারও না ফেনে গোটা কালাহারি চষে ফেনতে চাইছে-প্যানে যুদ্ধ হবার পর একাই বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। একা একটা মেয়ে কোন অস্ত্র বা পানি ছাড়াই নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছিল তুধুমাত্র একটা প্রাণীর জনে.।

গোোটা বাপারটাই পাগলামি, বোঝে রানা, কিন্তু ত.রপরও অস্বীকার করতে পারে না যে এর মধ্যে মহৎ একটা ব্যাপারও আছে। নিজ্জে এবার দাঁড়াল, ডারবির কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে নিঃশব্দে হাসল। 'চিন্তা কোরো না,' বলল ও। ‘শিকারীদের সঙ্গে তোমার যদি ঠঠাকর লাগে, আমাকে তোমার পাশেই পাবে ।'

চমকে মত উঠল ডারবি, ঘাড় ফেরাল, তারপর হাসল আবার। ‘এটা কি এ‘কটা জুলজিক্যাল ব্রেক ঞ্ৰু? চিতাটা সত্যি তার রঙ বদলেছে?’
'জুলজির কিছুই আমি <ুঝি না, ডারবি, কাজেই আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না,’ বলল রানা। ‘আমি জু জানি ওটা যেখানে যাবে তুমি সেখানে যাবে, আর তুমি যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে যেতে रবে।'
'আর আমাকে জানতে, হবে, তুমি কে।’ মাথা সামান্য কাত রৃরে এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ডারবি, রানাকে যেন সম্পৃর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখছে সে। 'আচ্ছা, রানা, তুমি যেটাকে আমার চিতা বলছ, সেটা যদি তোমাকে দেখাতে পারি, তখন কি ঘটবে?'
‘কি জানি। আমিও इয়তো ওটার প্রেমে পড়ে যাব।’
তা তুমি পড়বে, আমি জানি। সে-কথ্থা জানতে চাইছি না। এসো, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে যাক। আমি যদি তোমাকে ওটা দেখাতে পারি, তুমি আমাকে নিজের পরিচয় দেবে। রাজি?’

এক সেকেণে চুপ করে থাকার পর রানা জানতে চাইল, কেন, ডারবি, আমার পরিচয় জেনে কি লাভ তোমার?’
'মানুষ कि শ্ধু नाভের জন্যে পরিচয় জানতে চায়, রানা? কি লাভ চিতাটার পরিচয় জেনে, বনো?’

লাভ আবিষ্কারের আনন্দ...।’
‘বেশ, মানলাম।’ রানার দিকে এক পা এগিচ়ে এল ডারবি। 'তাহলে সেই আনন্দ থেকে তুমি আমাকে বঞ্ণিত করতে চাইছ কেন?’

প্রতিবাদ করতে পিয়েও করন না রানা, হঠাৎ বুঝতে পেরেছে চিতার কথা নয়, ওর কথা বলছে ডারবি। 'চিক আছে,' বলল ও। ‘বলব তোমাকে।’ তারপর ঘুরে দাঁড়াল ও।

কাল রাতে, রানার জেদে, আবার সেই পুরানো নিয়মে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডারবি শৃচ্ছে তার তাঁবুতে, রানা ন্নীপিং ব্যাগের ভেতর ট্রাকের পিছনে। আরও ক’টা দিন স্মিংটা ব্যবহার করতে হবে ওকে, যদিও ইনফেকশনের আর কোন চিহ্ন নেই, ঋতটা ওকিয়েও যাচ্ছে দ্রুত। 'োরে বিড়ালটার পিছু নিতে হলে এবার আমাদের তয়ে পড়া উচিত। সাবধানে থেকো, ডারবি।'
'তুমিও’’
পিছন ফিরে তাকায়নি রানা, তবু ট্রাকের দিকে হেঁটে আসার সময় অনুভব করন এখনও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। ট্রাকের পিছনে উঠে ञ্নীপিং ব্যাপের ডেতর ঢুকল ও। চোখ বন্ধ করে ঘুমারার চেষ্টা করছে। সাধারণত চেচ্টা করতে হয় না, ঘুম এসে ভারি করে তোলে চোথের পাতা । আজ রাতে যথেষ্ট ক্রান্ত ও, বুশম্যানদের পিছনে ছুটতে গিত্যে অনবরত ঝাঁকি খেয়েছে টাক, অথচ ঘুম আসছে না। বার বার এদিক ওদিক কাত হলো, মনটাকে ঠিক স্থির রাখতে পারছে না।

এক সময় উঠে বসল রানা, ট্বাকের কিনারা থথকে উককি দিয়ে তাকান। আতুনের কাছ থেকে নড়েনি ডারবি। যেথানে রেথে এসেছে তাকে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, টান টান দীর্ঘ মৃর্তি, বুকের

ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, নৃত্যরত শিখাঞুলোর আজা তার স্কার্টে নকশা তৈরি করছে।

কিছুহ্ষ ওদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর আবার چয়ে পড়ন। দূর পশিমে কোথাও একটা পুরুষ সিংহ গর্জন করছে, প্রতিটি বজ্রনির্ঘোষ, প্রতিটি প্রলম্বিত গর্জ্জনের চেষ দিকে ঘোৎ টোঁৎ করে কত্যেকটা আওয়াজ ছাড়ছে। ওই ঘোৎ ঘোৎ শব্দের সংখ্যাই বলে দেয় ওটার বয়েস, প্রতিতি অক বছর।

চিৎ হয়ে তুয়ে అুণতে রু কর্রল রানা।
ছাপ্কলো তিন্ন দিন অনুসরু করুন ওরা। হুইলের পিছনে ডারবি, পাশে রানা, ছাদের ওপর ডেকান, সামনে ঝোপের ভেতর বুশম্যানরা। তারা দু’জন সব সময় সোজা জুটছে না, মাঝে মধ্যেই থামছে, ঘন ঘন হাত আর মাথা ঝাঁকিয়ে তর্ক করছে, তারাপর ছুটছে।

রানার জীবনে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ ও কঠিন ট্ব্যাকিং। এখানে, মধ্য কালাহারিতে, গাছ খুব কম, বোপও বেশি নয়, てোলা সমতল প্রান্তরও নেই বলদে চনে। চারদিকে ও্রু পাথর, কোথাও নন্বা ফালি, কোথাও নাইমস্টোনের চওড়া বিস্থৃতি, তারই মাঝে ওনো নালা ও সরু ফাটল, আবার কোথাও স্রৃপ হয়ে আঢে বোন্ডার। পাথরের ভেতর এখানে সেখানে বালি। নরম আর গভীর বালি, এত মিহি যে টয়োটার চাকা ডেতরে ডেবে যায়, ঘোরে, অথচ সামনে এগোয় না। বাধ্য হয়ে রানা আর ডেকানকে নিচে নেমে পিছনের বাম্পার ঠেনতে হয়, রানাকে এক হাতে। হাঁপিয়ে ওঠে ওরা; শরীর থেকে ঘাম ঝরে। তারপ়র এক সময় মুক্ত इয় চাকা।

মাঝে মধ্যে, প্রথমদিনও, পাথরের ওপর হারিয়ে গেন ছাপঞ্টো, আটকা পড়ল ঘত্টার পর ঘন্টা। বুশম্যানরা বৃত্তাকারে ঘুরে ছাপ খুঁজে পাবার চেচ্টা করছে, প্রতিবার আকারে বড় হচ্ছে বৃত্ত্খনো, ওরা তিনজন ট্রাকের ছায়ায় বসে সেদ্ধ হচ্ছে, কিংবা রোদের ভেতর পায়চারি করছে ‘ंকলো ছায়া-২

অস্থিরভাবে। তবে এক সময় ঠিকই পাখির মত তীক্ষ্ শিস আর জিভ ও টাকরা সংবোগে বিচ্ত্র শব্দ ভেসে আসে। বুশম্যানরা কি ণপয়েছে দেখার জন্যে ছুটে আসে রানা। প্রায় ক্ষেত্রেই আবার সেই একটা মাত্র চুল, কিংবা পাথররর গায়ে সামান্য আাঁচড়ের দাগ। সেত্তো এতই অশ্পষ্ট আর ক্ষুদ্র যে খালি চোথে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ বুশম্যানরা তখু যে দেখতে পায় তা নয়, ওতুলোর তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করতে পারে। ওতুলো দেখে তারা বলে দিতে পারে কোনদিকে ণেছে কালো চিতা, তারপর আবার ছোটে পাশাপাশি।

দু’বার দুটো শিকার দেখতে পেল ওরা । আরও একটা বেবুন, একটা শূয়র। বেবুন্নে অবস্থা প্রথমটার মতই, ৩কনো সাদা হড়় দেখা যাচ্ছে, তবে শৃয়রটার হাড়ে এখনও সামান্য মাংস নেগে রয়েছে। ট্রাকটা থামার সময় কালো একটা শকুন ডানা. ঝাপটে দৃরে সরে থেল। বুশম্যানদের সল্গে কথা বলে রানার দিকে তাকাল ডেকান।
'চব্পিশ ঘত্টা আগের ঘটনা, স্যার,' বলল সে।
মাথা बাঁকিয়ে ডারবির দিকে ফিরন রানা। ‘মরা ওটার কাছাকাছি চললে আসছি।

হেসে উঠল ডারবি, চোখ দুটো ভেজা ভেজা।
সন্ধ্যা হতে যেখানে বপৗছুন সেখানেই ক্যাম্প ফেলল ওরা। পথে কাঠ আর ডালপালা দেখলেই তুললে নিশ্যেছে ডেকান, আখন জেলে থাবার টৈরি করতে বসে যায় সে। ডারবি কাপড় পাল্টায়। সবাই একসঙ্গে থেতে বসে, তারপর আণুনের ধারে বসে গন্ম করে কিছুহ্পণ, বেশি রাত না করে セৈতে চলে যায়।

মেয়েটাকে যতই ‘দেখছে ততই অবাক হচ্ছে রানা। এ সম্ভব- বলে মনে হয় না, অথচ চোখের সামনে যা ঘটতে দেখছে তা অস্পীকার করে কিंডাবে ও। কাল্লা চিতার যত কাছে চলে আসছে ওরা, ততই যেন ডারবির রুপ খুলছে, নারী হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যতুোো আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওৰু ডেকান নয়, খুদ্দ বুশম্যানদের প্রতি তার সহানুভূত়ি

আর স্নেহ যেন উথলে উঠছে। কোথাও বিশ্রামের সুরোগ পেনে রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ওদের তিনজনকে নিয়ে ডারবি এমনকি নুকোচুরিও খখলছে। সুঁই-সুতো, কাপড় আর বোতাম আছে তার সংগ্থহে, সেগুলো দিiয়ে ডেকানের জঢন্য একটা শার্ট আর বুশম্যানদের জন্যে দুটো আণার্য়্যার তৈরি করেছ্ছে সে। গাস্ভীর্য, নির্লিপ্ততা, বিষঞ্মতা, এ-সব তার চেহারায় এখন আর দেখাই যায় না; সব সময় হাসছে আর কথা বলছে।

তার সাহসও কম নয়। জেদ ধরেনি, লোভও দেখায়নি, তবে ত্পষ্ট করেই বলেছে, "ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে তাঁবুর ভেতরও শতে পারো।' রানা নিঃশব্দে মাথা নাড়ায় দ্বিতীয়বার প্রসঙ্গটা আর তোলেনি সে।

তারপর আরেকটা সত্য উপনক্ধি করতে পারল রানা। রীতিমত একটা ধাক্কা খখলো, এমন তো কখনও ঘটেনি। উপলব্ধিটা ъলো, পরিস্থিতির ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ করছে ডারবি। সে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই যেতে হৃচ্ছে ওকে, সে যা চাইছে তা-ই করতে হচ্ছে ওকে। ও এমনকি ট্রাকটাও চালাতে পারছে না।

তারপর রানা পীরে ধীরে বুঝল, নিয়ন্ত্রণ ডারবির হাতে থাকলেও, ওর ওপর ডারবির প্রভাবে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছিটেফোঁটাও নেই। বিদুষী নারী, রুচিশীলা, মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, কাজ্জেই তার ভাল লাগা প্রকাশ পাচ্ছে পরোক্ষভাবে- ডেকান আর বুশম্যানদের সঙ্গে লুককাচুরি てখলায়, হঠাৎ খিল খিল করে হহসে উঠে রানার বাঁ কজ্জি আাঁকড়ে ধরায়, তাঁবুর ভেতর তার সঙ্গে তুতে বলার উদারতায়, রানার ছেঁড়া শার্ট সেনাই করে দেয়ায়, তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে পাবার জন্যে সবার চেয়ে ওকে বেশি খেতে বলার তাগাদায়।

আরও একটা কথা সত্যি। মেয়েঁট স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রথম দিকে তার মধ্যে যে নির্লিপ্ত ভাব দেখা গিয়েছিল, সেটার কারণ পুরুমের প্রতি বিদ্বেষ বা কাম-শীতলতা নয়। কারণটা সেফ আত্মমর্যাদা। ডারবি কোন

চ্যালেঞ্জকে ভয় পায় না, কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও তার কোন আগ্র নেই, আবার আত্মসমর্পণেও রাজি নয়। সবচেত়ে বড় কথা, কারও ওপর নির্ভরশীল সে নয়। তার জন্যে এই মূহূর্তে, গত কত়েক মাসের মত, Чবং অনাগত ভবিষ্যতেও, কান্ো চিতাটাই যথেষ্ট। আর কিছু তার দরকার নেই । ভান লাগার সৃঙ্ম তে প্রকাশ ঘটছে তার আচরণণ, সেটা সচেতন কোন প্রয়াস থথকে উৎসারিত না-ও হতে পারে卜 আর যদি সচেতন প্রয়াস হয়ও, নিজের লাগাম শক্ত হাতেই ধরে ঢরেখেে। প্রতিবার একটু করে এগোবে সে।

यদি কখনও কাউকে কিছু দেয়ার দরকার হয় তার, यদি সিদ্ধান্ত নেয় কারও কাছ থেকে কিছু নেয়া দরকার্র, দেয়া ও নেয়ার কাজটা সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই সারব্রে। খোলাখুলি, সরাসরি, কোন রকম ভণিতা না করে, দর না কযে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়— ঠিক যেমন পরপর তিন রাতত রানার বিছানার পাশে বসে সেবা দান করেছিল।

ট্রাকের পিছনে শুয়ে—মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ ঘুম আসছ্ছে না—ঠাগায় কেঁপে উঠল রানা। ওর ধারণা ছিল সব ধরনের্ মেয়েকেই ওর চেনা হয়ে গেছে। জানা আছে কিভাবে তাদের ছুঁতে হয়, আদর করতে হয়, সামলাতে হয়। মেয়েদের হাসাতে পারে ও, তাদের মন জয় করার কৌশন শেখা আছে।

কিন্তু এই মেয়েটাকে নয় ।. সে তার নিজের পথে হাঁটে, নিজের কাছে তার আলাদা কম্পাস আছে, সব সময় দূরে সরে থাকে, নিঃসঙ্গ।

সেদিন রাতে কোন সিংহ গর্জন করছে না যে গুণবে রানা। আকাশের দিকে তাকিয়ে মিল্কি ওয়ে দেখল।

স্যার।’
তৃতীয়দিন বিকেল, বুশম্যানদের সঙ্গে রয়েছে ডেকান। সেই ভোরবেলা কালো চিতার ছাপ আবার খুঁজে পেয়েছে ওরা, লাইমস্টোন পিছনে পড়ে যাওয়ায় বালির ওপর দিয়ে ছছাটার গতি বেড়ে গেছে

টাকের। প্রতি এক মাইল পরপর ছাপগুলো আগের চেয়ে তাজা লাগছে দেখতে। দুপুরের দিকে বুশম্যানরা জানান, এળতনৌ তারা কাল রাঢততর ছাপ অনুসরণ করছে।

ট্রাক থথকে নেমে পড়ন রানা। গত দশ_ মিনিট ধরে থোপ-ঝাড়ের ভেত্র দিয়ে এগোচ্ছিল ওরা, সামনের ঝোপ এখন অস্বাভাবিক ঘন। বুশ্যানরা কিছুহ্ষ হলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডারবিকে ট্রাক থামাতে বলেছে রানা, ওরা দু'জন কোথায় আছে দেখতে বলেছে ডেকানকে। ওদেরকে পেলে ট্রাক না বপৗঁুুেনা পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে হবে।

এই মুহূর্তে ডেকানের গলা তেসে এল পঞ্ধাশ গজ সামনে থেকে। ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা, পিছনেে ডারবি।

ডেকান দাঁড়িয়ে রয়েছে বুশম্যানদের পাণে, ছোট একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটার ওওপর দিয়ে কালো চিতার ছাপ সোজা চনে গেছে, বালির ওপর গভীর ও স্পষ্ট। রানা থামতেই বিচিত্র শব্দ.করন বুশম্যানদের একজন, একাা হাত লন্বা করল।

ছাপ্ুলো দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করন রানা, ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। আরও ত্রিশ গজ সামনে একটা অ্যাকেশিয়া গাছ। গাছটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকন ও, ভুরু কুঁচকে, তারপর ব্যাপারটা উপলক্ধি করতে পারল। ঝটট করে ডারবির দিকে ফিরল ও, বিজয়ীর উন্नাসে উদ্জাসিত হয়ে উঠল চেহারা।

ও কিছু বলার আগে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল একটা প্লেনের যান্তিক তুজ্জন।

ছয়
বেশি নিচ দিয়ে উড়ে ঢেল্. সর কিছু বাপসা লাগে। ঝোপ যেন বিশাল একটা কম্বল, অসংখ ফুটোয় ঝাঁঝরা । ঢেখানে জমিনকে ঢেকে রেেেছে ঝোপ, সেখান থেকে উঠে আসা তাপ তবু সश করা যায়, কিন্তু ফুটোতুেো অর্থাৎ বালির থোনা বিঙ্̧ৃতি থেকে উঠে আসা গরম বাতাস তীब আघাত করে, 《াঁকি দিয়ে যায় গপ্লেনটাকে।

সারা দিন্নে মত এখনও চারশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে ইভা পুনম। আর একটু ওপরে উঠলে বালিতে চাকার দাগ্তুলো দের্যা যায় না। কয়েক মিনিট পরপর াঁাকি चখয়ে ওপর দিকে উঠে যায় নাক, একপাশে কাত হয়ে পড়ে প্পেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ঘোড়ার মত থরথর করে কাঁপতে করু কর গোঁা ফিউজিলাজ, কন্ট্যোলের সঙ্গে যুদ্ধ হু হয় পুনমের, সাদা হয়ে যায় আঙ্রুনের গিট্ওনো।

এই মুহৃর্তে ঠিক তাই ঘটছে। কাত হয়ে এমন ঝাঁকি てখতে ঔুু করন মনে হনো তেঙে যাবে। দিক বদনান পুনম, পশ্চিম দিকে উঠন, বাঁক ঘুরে আবার নামতে তরু করল, ঝোপের ভেতর সমান্তরাল দাগ্ুলো यूँজছে। ঘামে ভিজে গেছে শার্ট, আড়ষ্ট বাহু ব্যথা করছে, ভিজে জিন্স্ ঘযা খাচ্ছে উরুতে।

ণ্লেনটা, স্কারলেট পাইপার অ্যাজ্টেক, ওর আঠারোতম জন্মদিনে বাবার দেয়া উপহার। কান গ্যাবোরান থেকে ঘাঞ্জিতে ওদের একটা পারিবারিক র্যাঞ্চ উড়ে আসে ও, পাইনট চার্লির সঙ্গে কথা বলার পরপরই। কোথায় বা কেন যাচ্ছে, কাউকে জানায়নি কিছু

যেমন ধারণণা করেছিল, চার্নিকে বারেইই পায় পুনম। ৩রুতে অড়িয়ে যাবার চেষ্টা করের সে, কোন ভদ্রমহিলার ক্যাম্পে রসদ বপৗছছে দেয়ার কথা স্বীকারই করতে চায়নি। পুনম বুঝতে পারে, কেউ তাকে কথা বলতে নিমেধ করে দিয়েছে। চার্লিকে একটা প্রক্তাব দেয় ও, তার ইচ্ছে থাকনে প্রতি মাসে ওদের বিভিন্ন র্যাঞ্চে ভ্যাকসিন বপৗছে দেয়ার চুক্তি করতে পারে সে। নিয়মিত আয়ের ভাল অকটা উৎস হতে পারে চুক্তিটা, প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। চার্লির মত চার্টার পাইলটের পক্ষে এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা নোপন রাখতে হবে, এই শর্ত্ত ক্যাম্পের পজিশন পুনমকে জানিয়ে দেয় সে। ওখানে সিরিয়াস ঝামেলা হয়েছে, এ-কথা জানিয়ে পুনমকে ওখানে না যাবার অনুরোধও করে।

পুনম কোন মন্তব্য করেনি। ম্যাপ চেক করে ও, দেখতে পায় ক্যাম্পটা আস্লে সেন্ট্রাল কালাহার্রিত। তারপর প্লেন নিয়ে সরাসরি চলে আসে ঘাঞ্জিতে। গ্যাবোরোন থেকে ক্যাম্পটা চারশো মাইল, অথচ ঘাঞ্জিতে নৌৗুনোর পর সন্ধে হতে আর মাত্র কয়েক ঘঁট্ট. বাকি ছিল। ঘাঞ্জি থেকে ক্যাম্পটা দেড়শো মাইল। র্যাঞ্চ থথকে ফুত্যেল নেয় ও, ফার্মহাউসে রাত কাটায়, তারপর ভোরে আবার আকাশে ওঠঠ।

দু’घণ্টা পর একটা স্ট্রিপে ন্যাণ করে পুনম, জঙলের ভেততর জায়গাটা চার্নির জন্যে আগেই পরিষ্ষার করা হয়েছে।

নিচু একটা টিলার ওপর ক্যাম্প, গাছপালা দিয়ে ঘেরা। বহুকাল আগে আগুন নেগেছিন জ্ঙ্গলে, তার কিছু ছাই এখনও রয়ে গেছে। আর পাওয়া গেল কিছু পাথর। সাবধানে জায়গাটা পরীক্ষা করন পুনম, কিন্তু কিছুই గেল না, র্মনকি মানুষের কোন পায়ের ছাপও নয়। এরপর টিলার চার দিকটায় তল্লাশি চালাল সে, সব দিকে তিন মাইন পর্যন্ত। তারপরও কিছু পেল না। ব্যু হয়ে ফিরেরে এল প্লেনের কাছে, ভাবছে বারগাম यদি ভদ্রমহিনাকে জিল্মি করে থাকে, অবশাই তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেনবে। ক্যাম্পটার অবস্থান চার্লি জানে, জানে হয়তো কালো ছায়া-২

আরও কেউ, কাজেই বারগাম কোন ঝুঁকি নেবে না। তবে, দূঢে কোথাও না হবারই বেশি স্ভাবনা। পুনম ভাবল, মাসুদ ভাই ট্রাক নিয়ে অসেছেন, নিচয়ই তিনি জাননন কোথায় আটকে রাখা হয়েছে জিপ্মিকে। কাজেই বালির ওপর টায়ারের দাগ থাকতেই হবে।

প্লেন নিয়ে আাবার উঠন পুনম, আকাশ থেকে তন্লাশি চালাবে।
চন্নিশ মাইল পুবে, বেনা তিনটের সময় টায়ারের দাগ দেখতে পেল পুনম। ছোট্ট একটা মোপানি জঙ্গলের পাশে। এক মাইন সামনে ছোট এক্টা প্যানও দেখতে ণেল। সেটার ওপর দিচ্যে বার দুত্যেক উড়ন, প্যানের সারফেস সমতল আর শক্ত বনে মনে হনো। ন্যাও করল নিরাপদেই। তারপর ঢহঁটে ফিরে এল জঙ্গলটার কাছে, "ঁকি দিয়ে বালি ঢাকা ঢখালা জায়গাটার দিকে তাকাল।

তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বমি করল পুনম। বালির ওপর বেশ অনেকুুলো হাড় ছড়িয়ে রয়েছে। ভাঙাচোরা, জয়েন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন। বোঝা যায়, শিয়াল, হায়েনা আর শকুনের দল ওওুনো নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে। ওতুনোর সজ্গে রয়েছে মানুষের মাথার একটা খুল্नि, রোদে পুড়ে ৃকিয়ে গেছে, রঙ হয়েছে বাদামি। খুলিটা যে-কারও হতে পারে, তবে পুনম নিশ্চিতভাবে ধরে নিন ওটা নিকেলের।

ঘুরে দাঁড়াল সে, ঝিম বিম করছছ মাথা, সারা শরীর কাঁপছছ। নিজ্রেকে অনেক কষ্টে সামলাল, মুখ মুছে আবার তাকাল বালির দিকে। খুলিটার দিকে তাকাচ্ছে না, টায়ার্রর দাগণতো পরীफ্ষা করছে। মনে হনো অন্তত এক হণ্তা আগের দাগ। ভাল করে পরীক্কা করতে গিয়ে চমকে উঠল সে। দাপ আসলে এক সেট নয়, দুই সেট। তারমানে ট্রাক একটা ছিল ना, ছিল দুট্টে।

দুটো ট্রাকের চার রকম দাগ। এক জোড়া পুরানো, অপর জোড়া নতুন। ট্রাক দুটোর দাগওুো দু’দিকে চলে নেছে-ছোট চাকার দাগ গেছে উত্তু দিকে, বড়তুনো দক্ষিণ দিকে। প্রথম দাগওুন্না কি টয়োটার? দ্বিতীয়টা, পুনম ধারণা করল, হয় একটা শেভি নয়ত

ফোর্ড-সে জানে, কারণ তাদের ফার্ম শেভি ও ফোর্ড ব্যবহার করা হয়। প্রথম দাগগুলোর পিছু নিয়ে একশো গজের মত এগোল সে, দেখল উত্তর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফিরে এল পুনম। ঠিক বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে। বাউলুসি বন্দুকयুদ্ধের কথা বলেছে তাকে, তবে কি এই জায়গাতেই সেটা ঘটেছে? অপর ট্রাকে যারা ছিল তারা সম্ভবত হামলা করে মাসুদ ভাইয়ের ওপর, কিং্বা মাসুদ ভ়াই তাদের ওপর। যুদ্ধে মারা যায়ঁ নিকেল, তারপর মাসুদ ভাই কালাহারির আরও গভীরে চলে যান। সঙ্গে আছে ডেকান, ধরে নেয়া চলে।

আরও অনেক প্রশ্ন জাগল পুনমের মনে। মাসুদ ভাই ওদিকে কেন যাচ্ছেন? জিস্মিকে তিনি উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা। ভর্রমহিলা কি. ऊঁর সঙ্গে রয়েছেন? বারগামের টেরোরিস্টরা উল্টোদিকে চলে গেল...পিছু নেয়নি কেন? কোন প্রশ্নের উত্তরই জানা নেই, বু বুঝতে পারছে মরুভৃমির আরওও ভেতর দিকে কোথাও আছে তার মাসুদ ভাই আর ডেকান।

মানুষটা বেপরোয়া, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না-শ্তধু এইটুকু ভাবতে পারল পুনম, তার চোখে পানি বেরিয়ে এন। বেপরোয়া আর স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া আর নির্লোভ। এমন মানুষ জীবনে দেখে তো নি-উ, গল্প-উপন্যাসেও এরকম একটা চরিত্র আজ পর্যন্ত পপল না। মানুষ এমন উদাসীন হয় কি করে বুঝতে পারে না পুনম, এ্রমনই উদাসীন যে কেউ তাকে ভালবাসলেও বুঝতে পারে না! তার বুরের ভেতর একটা ক্ষোভ আছে, আছে অসহায় আক্ষেপーএত চেষ্টা করেও ওঁকে বোঝাতে পারেনি, ভালবাসে সে। ভালবাসে আজ থেকে নয়; জন্ম জন্মান্তর থেকে। প্রথম যে-বার দেখল, মনে হয়েছিল বীরপুরুষ রাজ্জপুর্র-। তখনও সে নাবালিকা, তবে মুগ্ধ হবার মত বড় হয়েছে। সেই থেকেই উনি তার ম্বপ্ন।

চোখ মুছে প্লেনের কাছে ফিরে এল পুনম, আবার আকাশে উঠন।

চাকার দাগগুলো স্পষ্ট, অনুসরণ করতে অসুবিধে হর্লে না। নিচ থথকে উढঠে আসা প্রবল তাপই শুষু মাঝে মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছে। মাইনের পর মাইল বেরিয়ে এল, ক্রমশ স্পষ্ট হলো চাকার দাগ। মাঝে মধ্যে কালো, খুদে বিন্দু চোখে পড়ন, নিভে যাওয়া আগুন। বিন্দুটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল। অবাক না হढ়় পারছে না পুনম। বিন্দুতুলো যদি তার মাসুদ ভাইর়ের ক্যাম্প-ফায়ার হয়, হিসাবে বলে প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ মাইন এগিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে সন্ধের আাগেই ওঁর সঙ্গে তার দেখা হয়় যাবে।

বিকেল প্রায় পাঁচটার দিকে নিচে ও সামনে হঠাৎ করে কি যেন চকচক করে উঠল। ট্রাকের হুডে রোদ রেগে ঝিক করে উঠেছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল পুনমের ণপশী, চোখ মিটমিট করন সে, তারপর ভাল করে তাকান।

প্লেন নিয়ে নিচে নেমে এল পুনম, প্রস্তুতি নিল ট্রাকের কাছাকাছি দি!়ে উড়ে যাবার।
‘অস্ত্র, ডেকান, জলদি!’ চিৎকার করন রানা।
ছুটে টয়োটার কাছে ফিরে অসেছে ওরা, টেইলগেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। नाফ দিয়ে ট্রাকে উঠন ডেকান, দুটো স্মাইজার আর রাইঢেন বের করল, সঙ্গে অ্যামুনিশনের কার্টন।
‘ধরো, ল্লোড করো এটা।' ডারবির হাতে খালি একটা ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিল রানা। দেখো আমি কি করি... ! ধীরে ধীরে, সাবধানে স্নিং থেকে ডান হাতটা খুলन ও, কাঁধ এখনও আড়ষ্ট ও দুর্বল, য়তটা দ্রুত সষ্ভব আরেকটা ম্যাগাজিনে শেল ভরতে করু কর। ওরে দেখাদেখি ডারবিও।
‘তোমার কি ধারণা? কি ঘটছে?’ জিজ্ঞেস করল সে।
থমথম করছে রানার চেহারা। ‘উত্তর দিকে যে-সব কমার্শিয়াল রুট গেছে, সেञুলোর কাছ থথকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা। ঘাঞ্জি থেকে এদিকে কারও আসার কথা নয়, আর এদিকে গেম ডিপার্টমেন্টের কোন

ণপ্লেন নেই।'
'তাহনে?'
'বাক্ থাকল মি. ব্রায়ানের দক্ষিণ আফ্রিকান বন্ধুরা—বস।’
'ওহ্ গড!
মুখ তুদে আকাশে তাকাল রানা। ঢপ্লেনটা এখনও দৃষ্টিপথের বাইরে, ত্তে প্রতি মুহৃর্তে এঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে।

অটোমেটিক রাইফেল্টা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল জ্ডেকান।
'ना,' হাত নেড়ে সেটা সরিয়ে দিল রানা। 'তুমি বরং শটগানে দুটো কার্টিজ ভরো। রিপিটার চালাতে পারব বত্ন মনে হয় না, তবে কাছ থথকে শটগানটা বোধহয় বাঁ...।'

শটগান তোড করল ডেকান, नাফ দিয়ে ট্রাক থথকে নিচে নামন, তুরে নিল একটা স্মাইজার। টেইলগেটে স্টক ঠেকিয়ে রেখে অপরটায় পুররা একটা ম্যাগাজিন ভরল রানা, তারপর ধরিয়ে দিল ডারবির হাতে। ‘ধরে থাকবে কোমরের পাশশ, ঢোস পাইপের মত একদিক থথেক আরেক দিকে ঘোরাবে, প্রতিবার অল্প কিছুক্ষণের জন্যে চাপ দেবে ট্রিগারে—বারবার। কি, পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি।
‘গুড ।’ আবার আকাশে তাকাল রানা । ‘ওপর থেক্কে ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না, তবে হয়তো পিছনে ওদের সাপোর্টিং ট্রাক আছে। নাও, এবার বসে পড়ো...।'

ট্রাকের ছায়ায় পাশাপাশি হাঁটু ভাঁজ করে বসল তিনজন, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বুশম্যানরা আগেই নিঃশচ্দে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপের ভেতর। অপেফ্মা করছে রানা, আড়ষ্ট লাগছে কাঁধটা, একটা বাহু শরীরের পাশে ঝুলছে, অপর হাত শটগানটাকে পাঁজরের সঙ্গে ঠেকিত়ে ধরে আছে, এমন ভঙ্গিতে টিগার গার্ডে প্পেচিয়ে রয়েছে আঙুল, যেন ওটা একটা রিভলভার।

এঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে, কাঁপন তুলছে ঝোপে, বাতাস লেগে নুয়ে

পড়ছে ডানপাनা। তারপর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেন প্পেনটা, সৃর্থ্রে গায়ে টকটকে লাল একটা ঝলক।
‘এ कি!’ দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে নেছে প্নেনটা, উঁদু ঝোপের আড়ালে। সেদিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ও।

স্যার!' ডেক্কানও হতভষ্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।
ঝট করে তার দিকে ফিরন রানা, চেহারায় নির্জনা বিশ্ময়। দেখতে পেয়েছ, ডেকান? চিনতে পেরেছ?' বতুোয়ানায় এরকম প্লেন একটাই আছে, দু’একবার শখ করে ওটা চালি০্যেছে ও। চোখের পলকে মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবু রেজ্ন্ট্টেশন নম্বরটা দেখতে ভুন इয়नि।
‘জী, স্যার,’ হাসছে ডেকান। ‘ওটা আমার মেমসাহেবের প্লেন।'
'তা কিভাবে সश्ঠব!' আপনমনে বিড়বিড় করু রানা, আবার আকাশের দিকে তাকান। প্রেনের আওয়াজ অশ্পট্ট হয়ে গেছে, তবে কান পাততে বোঝা গেল বাঁক ঘুরে ফিরে আসছে আবার ওটা।
'কি ঘটছে, বনবে আমাকে?’ 'জিজ্ঞেস করুন ডারবি।
ওদের পাশ সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। এঞ্জিনের গর্জন বাড়ল়, ঝোপের ডালপালা নুর্যে পড়ন আবার, নাन ঝলকটা দ্বিতীয়বার দেখতে পেল ওরা। চোখ কুঁচকে ণ্লেনের তলাটায় মনোযোগ দিল রানা, ডানার নিচে-আবার চেক করল নম্বরটা। ना, ওর কোন ভুল হয়ন্থি। 'ঠিক বুঝতে পারহি না...।

চলে গেছে প্লেন, আবার অস্পষ্ট হত্যে গেছে এঞ্জিনের শদ্দ।
‘প্নেনটা কার তোমরা জানো,' মন্ত্য কর্র ডারবি।
'క্যা,' বলन রানা। 'জরে প্রলাপ বকার সময় কার নাম উচ্চারূণ করেছিলাম, মনে আছে তোমার? পুনম। ওটা ওর ত্লেশ।
'রানার দিকে অবাক চোথে তাকিয়ে থাকল ডারবি। কিছ্ছ বলতে যাবে, বলা হলো নাঁ, आবার ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে ণেন প্নেনটা। এবার অনেকটা উঁদু দিয্xে। দু'বার চক্কর দিল প্পনম, কাত করল

ডানা, দিক বদলে পশ্চিম দিকে রওনা হলো, তারপর সোজা পথ ধরে হারিয়ে গেন ঝোপের আড়ালে।
‘ढ্রেকান, কাছাকাছি কোন প্যান আছে?’ জিজ্ঞেস কর্র রানা। পুন্রমের দেয়া সংকেত বুঝতে পেরেছে ৩। পাইলট, ঢেে যে-ই হোক, পচ্চিম দিকে কোথাত ন্যাও করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মাথ ঝাঁকাল ডেকান। এখানে আসার পথে ট্রাক কেবিনির ছাদে ছিল সে। 'আছে, তবে ছোট; স্যার,’ বলল সে। ‘আধ মাইলটাক পिছনে।
'চনো, ওদিকে যাওয়া যাক,' বলন রানা। 'তবে অন্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো...'

কেবিনের মাথায় চড়ে বসন ডেকান, হুইনের পিছনে বসল ডারবি, তার পাশে রানা।
‘আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাত ননই।’ ঝাঁকি থেতে থথতে ঝোপের ভেতর দিত্রে অগোচ্ছে ট্রাক, আগের মতই ছড়ির সাহায্যে ডারবিকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে ডেকান। ডারবির দিকে তাকাতে রানা দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে মাথা নাড়ছে সে, চোখে প্রশ্ন ও কৌৃৃহল। আমার জানা মতে, মি." बায়ান, বার্রগাম আর বস্ ছাড়া আর কেউ জানে না আমরা কোথায় অাছি। এখন দের্খা यাচ্ছে, পুনমও জানে। কি করে জানল, বলতে পারব না। ওটা যে তারই ব্লেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্লেনে কে বা কারা আছে তা না জানা পर्य্ত...।
, কাঁচের ওপর দু’বার টোকা মার্রন ছড়িটা। বেক করে ট্রাক দাঁড় করাল ডারবি।

নিচে নামন ওরা। ‘এদিকে, স্যার,’ বনে বোপের তেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল ডেকান, বের করে আনল একটা প্যানের কিনারায়। নিমু, গামলা আকৃতির জায়গাটা; সমতল, ফাঁকা, ধুলোময় আর সাদাটে। পানেনর কিনারায় গ্থেমেছে ওরা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে

গেন পপ্লেনটা। সেটার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা।
পাইলটকে এখনও দেখা যাচ্ছে না, প্যানের সারফেস ল্যাণ্ড করার উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করে দেখছে। আরেকবার খুব নিচে দিয়ে উড়ে গ্গেন সেটা, जারপর ওপরে উঠল, ঘুরল, এবার ফিরে আসছে আরও নিচে দিয়ে, বোধহয় ন্যাত্ড করূবে।

চট করে একবার ডারবির দিকে তাকাল রানা, তারপর ডেকানের দিকে। ওর দু’পাশে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে তারা, হাঁটুর ওপর স্মাইজার। ওদের সামনে প্যানটাকে চারদিক থথকে ঘিরে রেখেছে উঁচু আর ঘন ঝোপ-ঝাড়। ঠেলে শটগানটা সামনে আনল ও, তারপর বলল, ‘কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি না। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত আড়াল থেকে তেরুবে না।'

দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। てপ্লেনটা এখন একেবারে নিচে, কাছাকাছি চনে অসেছে, ল্যাণ্ড করার আগে ঝোপগুরোর মাথা প্রায় ছুঁয়ে দিল। ঝোপ পিছনে ফেলে প্যানের কিনারায় চরলে এল, উঠে পড়ল ফ্ল্যাপ, নিচু ছলো নাক, জমিন স্পর্শ করল চাকা, পিছনে রেরেখ যাচ্ছে বালির মেঘ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর থামল ওটা, ওদের কাছ থথকে পঞ্চাশ গজ দূরে। প্রপেনার থামছে, বন্ধ, হয়ে গেল এঞ্জিন, তারপর ককপিট হ্যাচ খুলে গেল।

রানার পেশীতে টান ধরল। দিগন্ত ঢেখার কাছে সৃর্যটা ঠিক ওদের পিছনে, প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালাগুনো দেখতে পাচ্ছে ও। মেঝেতে শয়ে থাকলেল আলাদা কথা, পাইলট ছাড়া আর কেউ নেই ণপ্লেনটায়। আর পাইলট হলো পুনম ।

ককপিট থথকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে। এক মুহৃর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, ঝুঁকে পা দুটো হাত দিয়ে ডলছে, সষ্ভবত সারাদিন প্লেন চালাতে इয়েছে বলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী। নীল জিনস আর সাদা শার্ট ঘান্মে ভিজে সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, শেষ বিকেলের হালকা বাতাসে তার কালো চুন উড়ছে।

ধীরে খীরে সিধে হল্ো রানা। পুনমরে ডাকার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, হঠৎ করে দেখতে বপল তার পায়ের চারধারে খুলো উড়ছে।. সেই সঙ্গে রাইফেলের পরপর কয়েকটা আওয়াজ শোনা গেল, প্যানের উল্টোদিকের ঝোপ থেকে কুকুলী পাকান্না বধোয়া উঠন আাকাশের গায়ে।

মুহৃর্ত্রের জন্যে হলেও রানা ধরে নিল হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষদের কেউ, जলি করা হচ্ছে ডারবি আর ওকে লক্ষ্য করে। তারপর পুনমরে চরকির মত এক পাক ঘুরতে দেখল ও, আবার স্থির হয়ে টনছে, পরমুহূর্তে আড়াল পাবার জন্যে ছুটল বোপের দিকে। ইতিমধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে রানা। ওদেরকে নয়, তুি করা হচ্ছে পুনমকে লক্ষ্য করে। ‘এদ্রিকে, পুনম, এদিকে!’ চিৎকার করল ও।

রাইফেলের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা, セ্ততে পেফয়ে ঘুর্র গেল পুনম, ছুটে আসছে ওদের দিকে-আতক্কে বিশ্ফারিত চোখ।
‘কাভার দাও ওকে, ফর গড'স সেক! ডেকান, ডারবি-ঝোপে তুনি করো। ধৈোয়া লক্ষ্য করে...।'

হাতে শটগান, অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে রানা। একসঙ্গে গর্জে উঠল দুটো স্মাইজার; কান ফাটানো আওয়াজ হলো। পুনম এখন ওদের কাছ থেকে বিশ গজ $\cdots$, পনেরো গজ $\cdots$, দশ গজ দৃরে। প্রাণপণে ছুটছে সে, কাত হয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক, নরম ও আলগগা বাनিতে পিছলে যাচ্ছে তার পা। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা বুলেট্তুলো তার চারধারে পড়ছে বৃষ্টির মंত।

ওদের নিচে, প্যানের কিনারায় ণপৗঘহুল সে। এই সময় দৃর থথকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। স্মাইজারের ব্রাশ ফায়ার আঘাত করেছে প্রতিপক্ষদের কাউকে। একই সময় বাঁকা হয়ে গেল পুনমের পিঠ, হোচেট খেলো একবার, ভেঙ্েেড়ল শরীরটা। শটগান ফেলে দিয়ে ডাইভ দিল রানা, ঢালের ওপর খকননা ঘাসে পড়ন, গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে याচ्ছে।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রয়েছে পুনম, একটা হাত বালির ওপর ঠেক দেয়া, অপর হাতটা খামচে ধরে আাছ ঘাড় আর কাঁটধর মাঋখানটা। আঙ্রুনের ফাঁক গলে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, সাদা শার্ট নাল হয়ে যাচ্ছে।
‘ওঠো, পুনম, ফর পড’স সেক, ওঠো!’ ডান হাত দিয়ে তার কোমরটা শক্ত করে ধরার চেষ্টা করল রানা, অনুভব করল ওর ফতে টান পড়ায় ছিঁড়ে গেন মাংস, তারপর কাতত হয়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরন তাকে।
'মাসুদ ভাই...।’ হাঁপাচ্ছে পুনম। 'আমি...।’ বালি থেকে একটা হাত তার গলায় উঠে ণেল, যেন সোনার চেইনটা খামচে ধরতে চাইছে।
'মাত্র কয়়ক গজ, পুনম!’ চিৎকার করছে রানা। ‘এখুনি আড়ান পপয়ে যাব‥।'

দাঁড়াবার চেষ্ঠা করল পুনম, তারপরই ঢলে পড়ন রানার গায়ে, হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে ত্রল মুখ থেকে। ওদের পাশের জমিন বিস্ফোরিত হলো, বালিতে ভরে গেল ওদের শরীর। রানা দেখল, ওদের সামনে ঢালটা যেন পাহাড়ের মত উ゙দু।
‘হাঁটো, পুনম, হাঁটো’’ কর্কশ শোনান রানার চিৎকার। ‘প্ধীজ, श्भेজ!

কিন্তু ওর গায়ে নেতিয়ে পড়েছে পুনম। চিৎকারটা ঔনে মাথা তোনার চেষ্ঠা করল। 'আপনি যান...আপনি বাঁমুন... '’

সষ্ভব নয়, জানে রানা; তবু চেষ্টা করল-দू’হাতে ধরল পুনমকে, হাঁচকা টান দিয়ে তুढল. নিল বুকে। আহত কাঁধটায় যেন আওুন ধরে গেল। ঢালে পা রাখল, হড়কে নেমে এল সেটা । পুনম্মে গা てথথকে ঘাম, করডাইট, ধুলো আর রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। মাথাটা একটু পিছিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল ও। চোখের তারা এখন আর কালো নয়, কেমন :যন ঘোলা হয়ে গেছ্ছ। অনুভব করল, ওর নিজের বাহু বেয়ে রক্ত

গড়াচ্ছে। আবার ঢান্न পা রাখল, অনবরত টলছ্ছ। বিড় বিড় করছছ আপনমল্ন, কেন এলে? কেন মরতে অলে...!’

ঢান বেয়ে উঠে আসছে রানা, রুকে কেগ্টে রয়েছে পুনম। সচেতন, ওর পিঠ এই মুহূর্তে স্নাইপারদের সহজ টার্গে । ঢালের মাঝামাঝি উঠে এসে আবার হড়কাল পা, পড়ে যাচ্ছে বুঝতে ণেরে এক দিকে কাত হয়ে গেল ও, ওুনো ঘাসের ওপর ধাক্কা খেলো বাঁ কাঁধ আর বাহু, পুনমকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে যে তার গায়় পতনের আঘাতটা লাগল না। ধীরে ধীরে চিৎ হন্ো ও, বুকের ওপর পুনম। জমিনে পা বাধিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্ধি করে ওপরে উঠছে। তারপর ঝোপের কিনারা থেকে দু'জোড়া হাত বেরিয়ে এসে ধরল ওদেরকে, টেনে নিল আড়ানে।
‘ছেড়ে দাও ওকে, রানা।' রানার বুক থেকে পুনমকে নিজের দু’হাতে তুলে নিন ডারবি, ধীরে ধীরে মাটিতে শুইয়ে দিল তাকে। দাঁত দিয়ে কেটে ছিंড়ে ফেলন তার শার্ট, ক্ষতটা পরীক্ষা করছে।
‘কারা ওরা, ডেকান?’ ঘামছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ঝোপের ভেতর লুকিঢ়ে বসে আছে। এখনও মাঝে মধ্যে ৩ুনি হচ্ছে, ঝাঁকি থাচ্ছে ওদের দু’পাশের বোপ, তবে শত্রুদের প্রধান টার্গেট ণ্রখন প্লেনটা।
‘লোকগুলো কালো, স্যার,' ধরা গলায় বলল ডেকান_। ‘দू’তিনবার দ্দেখেি। আমার ধারণা, আমরা যাদেরকে প্রথম হামলা করেছিলাম।’ তার চোতে পানি।

তারমানে বারগামের ঢোকজন। রানার ধারণাই সতত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আবার জারা জড়ো হয়, পায়ের দাগ অনুসরণ করে জঙ্গন পর্যন্ত আসে, তারপর টয়োটার ছাপ ধরে উত্তর দিকে রওনা হয়।

রানা উপলব্ধি করল, পুনম ওদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এভাবে আকস্মিক তার আগমন মা ঘটনে নিশ্চয়ই ওরা প্রথমে ঘিরে ফেলত ট্রাকটাকে, হামলা করত রাতের অন্ধকারে। বপ্লেটটাই তাদেরকে প্ল্যান বদলাতে বাধ্য করেছে। প্লেন দেখে তারা ধরে নেয় আরও লোকজন আসার পথ সুগম হতে যাচ্ছে, তারপর যে-ই দেখল পুনম একা, অমনি কালো ছায়া-২

তাকে খুন করার চেষ্টা চানায়।
ঘাড় ফিরিয়ে পুনমের দিকে তাকাল রানা, চোখ বুজ্জল, তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রক্ত বন্ধ করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছে ডারবি, 'কিন্তু গর্তটা বিশাল, বাহু বেয়ে হড় হড় করে নেমে আসছে রক্ত, মাংস ভেদ করে বাইরর বেরিয়ে এসেছে ভাঙা হাড়, বর্শার সুঁচান্ো মাথার মত। তাকানো যায় না, তবু আররকবার তাকাল রানা।। চোখ বুজ্জে হাঁপাচ্ছে পুনম। ঝুঁকে তার মাথায় এক্টা হাত রাখল ও। বুঝতে পারছে, কিছুই করার নেই ওর।

মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে, এই সময় চোখ খুলন পুনম। রানাকে বোধহয় দেখতে পেল না, চোখ বুজে আবার খুলল। 'মাসুদ ভাই,' ডাকন, কিন্তু এত ক্ষীণ স্বরে যে কেউ তা ঔুনতে পেল না, রানা ওধু তার ঠোঁট দুটো নড়তে দেখল।
'কিছু বলছ?' পুনমের ঠোঁটের কাছছ মাথা কাত করল রানা ।
‘আ-আমি মরে যাচ্ছি...মরে যাচ্ছি...মাসুদ ভাই?’
‘কি বলছ! মররেব কেন!’ অভয় দিল রানা, পুনমের মাথায় হাত বুनाল।
‘বাঁচান আমাকে...আমি...বাঁচ...চা-ই...। রক্তাক্ত একটা হাত দিয়় গলায় কি যেন খুঁজছে পুনম।

তাকে ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'সিরিয়াস কিছু নয়, পুনম, লক্ষী বোন আমার! মন শক্ত করো, প্লীজ! তোমাকে আমি মরতে দেব না... ${ }^{\prime}$ হ হাৎ থেমে গেन ও। জ্ঞান হারিয়েছে পুনম।

নড়তে গিয়ে এই প্রথম টের ণেল রানা, ওর একটা বাহ্ আাঁকড়ে ধরে রেখেছে পুনম। ধীরে ধীরে, সাবধানে ছাড়াল সেটা। তারপর ডেকানের দিকে ফিরল।
‘ম্যাগাজ্জিন আর ক’টা আছে, ডেকান?’ জিজ্ঞেস করল ও।
মেটাল ক্রিপ যেগুল্লো ভরেছিন ওরা সেগুল্ো ডেকানের বেল্টের সঙ্গে একটা পাউচে রয়েছে। দেখে নিয়ে সে জানাল, 'চারটে, স্যার।'
'দুটো আমাকে দাও, বাকি দুটো তোমার।’ ডারবির স্মাইজার তুবল নিन রানা। পুনমের জন্যে আপাতত কিছু করার নেই ওর, এখন তাকে শ্যু ডারবিই সাহাय্য করতে পারে। প্যানের উল্টোদিকে বারগাম্মর টেরোর্রিস্টরা মাত্র কয়েকশো গজ দৃরে রয়েছে, তাদের কাছে কোন রিপিটার না থাকলেঃ রাইফেন আছে। তারাই এখন আসল সমস্যা ওদের। মাত্র একজন আহত হয়েছে, বাকি সবাই অক্ষত। 'ওরা ক’জন আমরা জানি না,' বলল ও। 'তবে সব ক'টাকে চাই, ড়োন।’

রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ডেকান, তার চোখের পানি ইতিমধ্যে అকিয়ে গেছে।.
‘ওরা জানে না আমরা সামনে অগোব,' বলল রানা। ‘ধরে নিহ্যেছে, পিছু হ হটব। তুমি বাঁ দিকে যাও, আমি ডান দিকে। প্যানের উল্টোদিকে দেখা হবে আমাদের। সামনে যাাকেই দেথো, ফেনে দেবে! রুঝ্তে পারছ তো? যে-ক'জন আছে, সব ক’টাকে চাই, ঠিক আছে?'
‘ঠিंক आছে, স্য়ার...’ ডান দিককে মিলিয়ে গেন ডেকানের গন্া।
পুনমের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ডারবি, ওদের কথা ওনতে পায়নি। দু’জনকেই একবার দেখল রাঁনা, তারপর স্মাইজার নি<্যে বাঁ দিকে ছুটল।

প্াানের চারদিকের ঝোপণুলো খুব ঘন আর উঁচু। অত্তন্ত সাবধানে प্রগোচ্ছে রানা, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে চলে আসছে, তবু পায়ের নিচে থেকে তকনেনা ডান ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছে ও। তবে গোহা করছে না। এই মূহृর্তে কিৰ্ডুই গ্রাহ করছে না ও—ত্তুচ্ছ হয়ে গেছে লাইসেন্স, बায়ানকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছেটা, চিতাবাঘ, আমনকি নতুন করে ছিঁড়ে যাওয়া কাঁধধের ক্ষতটাও।

ওৰু একটা কথা ভাবছে রানা। পান্টা আঘাত হানতে হবে। পুনমকে যারা তুি করেছে তাদেরকে খুন করতে হবে। ছুটছে ও, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে ধ゙রেবেঁকে, কাঁটার आাঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে শंরীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল, যেন ज্ञाহত একটা বুন্নে মোষ।

ও যে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, জানে। বুঝতে পারছে, তকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ শক্রুরা তনতে পাবে। এ্খুনি নয়, আরও কাছাকাছি ণপৗছুলে। ততক্ষণ কিছু করার থাকবে না তাদের। মৃত্যুর পঢোয়ানা নিয়ে ছুটে যাবে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, ওর হাত়ে ঘন ঘন ঝাঁকি খখতে থাকবে স্মাইজার, চোখের সামনে দেখতে পাবে বেজন্মা কুকুরগুনো একে একে ধরাশায়ী হচ্ছে। বালির ওপর রন্তের মোত দেখতে পাবে ও। সেই রক্ত দেখার জন্যেই মরিয়া হায়ে ছুটছে। খুন চেপে গেছে মাথায়।

বৃত্তের অর্ধেকা ণেরিয়ে এসেছে রানা। দাঁড়িয়ে পড়ন। সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে নিচিত হলো নিজের পজিশন সম্পর্কে। এই মুহূর্তে পুনম আর ডারবির ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে ও। এখন পর্যন্ত, মানুষের কিছু তাজা পায়ের দাগ ছাড়া, কিছুই দেখতে পাত্ছে না।
 চেয়ে সাবধানে হাঁটবে সে। মাথা তুলে কান পাতন ও।

কয়েক সেকেণ্ড কিচুই ওুনতে ণেল না। তারপর একটা গোঙানির আওয়াজ, সঙ্গে কাশির শব্দ। আওয়াজ্জটার দিকে সাবধানে এগোল। নিঃশব্পে হাঁটছে, নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। স্মাইজার ট্রিগারে টান টান रয়ে আছে আঙুল। সামনে ঝোপের মাঝখানে ছোট একটা ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার ঠিক মাঝねানে শুয়ে রয়েছে এক নোক। কালো, ড্রণের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। দু’হাতে চেপপ ধরে আছে মুখটা।

নড়ছে না!, কান পেতে দাঁড়িড়় আছে রানা । গোঙানির শব্দ ছাড়াও, মাঝে-মধ্যে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। আর কিছ্রু কানে আসছে না। চারদিকের ঝোপে চোখ বুলাল ও, তারপর সাবধানে সামনে এগোল।
‘বাকি সবাই কোথায়?’ লোকটার ওপর ঝুঁকল রানা, কোঁকাড়ানো চুল মুঠ্ো করে ধরে হ্যাচকা টান দিল।

স্মাইজারের একটা বুলেট; সষ্ঠবত পাথরে নেগে ছিটকে আসে, তার নাকটা ছিঁ়ে নিয়ে বেরিয়ে ণেছে, সুখের মাঝখানে রেখে গেছে গভীর একটা রক্তভরা ফাটল। অসছ্য ব্যথা আর আতক্কে কাতরাচ্ছে নোকটা, জমিনে ঘযা चেয়ে সরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করুল। তার মুখে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, চোয়ালের হাড় ভাঙার মত যথেৃ্ট জোরে নয়, তবে, দুটো তোঁটই থ্থেতেে গেল।

করুণা ভিহ্মা চাইছে ঢোকটা, একটা হাত বাড়িয়ে রানার পা চেপে ধরার চেষ্ঠা করল।
'আমার প্রশ্নের উত্তর দে,’ কর্কশ গনায় বলन রানা। ‘বাকি ঢলাকণুলো কোথায়?’

অত্্ৰণ পিছিয়ে যাচ্ছিল, রানার্র পা ধরার চেষ্টায় জমিচেন ঘষা থখয়ে এবার এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে নোকটা। আবার লাথি মারার জন্যে এক পা পিছিয়ে এन রানা, এই সময় মাথাটা মাটিতে নামিয়ে গোঁ বপো আওয়াজ করতে লাগল। যেখানে নাক ছিন সেখান থেকে নিঃপ্বাসের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে জসছে।

তার গলায় একটা পা রাখল রানা, খানিকটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। 'ক্থা বল, ওয়োরের বাচ্চা!
'তরা চলে গেছে, হুজুর...।’ গলা বুজে আছে, ভোঁতা আর অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল কথাতলো। দুর্বল একটা হাত তুলে প্যানের পুব দিকটা দেখাল সে।
'কতজন ছিল ওরা?’
মাটিতে মাথা ঘষছে লোকটা, রানার কথা ঔনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।
‘কত দূরে, কোথায় গেছে?’ আবার জিজ্ঞেস করলল রানা।
'জানি না, হজুর।’
পিছিয়ে রসে আবার লাথি মারন লোকটার পাজজরে। কুঁকড়ে তগল লোকটা, কপাল দিয়ে মাটি ঢথাঁড়ার চেষ্টা করছে। 'তাড়াতাড়ি বন,

ওদিকে কোথায় গেছে?’ হিস হিস করে উঠল রানা। তা না হলে একটা পাঁজরও আন্তু রাখব না।
‘যীতুর কিরে, হুজুর, অমি জানি না,’ গোঙাতে গোঙাতে বলল লোকটা।
‘জানিস না কেন? সেই অপরাধেই তো মার খাচ্ছিস...’’
রানা আবার পা তুলতে যাচ্ছে দেত্খে লোকটা তাড়াতাড়ি বলন, ‘আমাদের রসদ দুই কি তিন মাইল দৃরে, হজুর। 'প্লেনের আওয়াজ ওনে এখানে আমরা আসি। ওরা হয়তো ওখানে ফিরে গেছে...'
'কতজন ছিলি তোরা?' লোকটা কথা বলছে না দেখ্থ আবার তার চুল ধ্রে টান দিল রানা।
'আটজন, হজুর। আমাকে মিয়ে নয়জন।’
'তোদের সঙ্গে বারগাম আছে?’
'না, হহজুর।'
'লিডার কে?'
‘নেকটার, হুজুর।'
উত্তরণুলো এখন দ্রুত বেরিয়ে আসছে। রানা, ধারণা করল, ঢোকটা সত্যি কथাই বলহছ। এরকম ज্রসহ্য ব্যথায় কাতর বা মৃত্যুভ্য় অস্থির অবস্থায় বানিয়ে মিথ্থে তথ্য দেয়া সষ্ভব নয়। ‘কি করার কথা তোদের? কাজটা কি ছিল?’ জানতে চাইল ও।
'ম্যাডামকে আবার জিপ্মি করার নির্দেশ দেয়া হয় আমাদের, হজুর। প্রথম যখন তাকে আমরা জিম্মি করি, তারও আগে থেকে তিনি একটা চিতাবাঘকে অনুসরণ করছেন। তাই নেকটার নির্দেশ দিল, প্রথমে আামরা ওটাকে মারব, তারপর মাডামকে ধরে নিয়ে যাব।'
'হোয়াট! চিতা বাঘটাকে তোরা মেরে ফেনতে চাস?’ অবাক रয়েছে রানা। কেন?’
'নেকটার বলল, ওটাই यত নষ্টের গোড়া। ওটাকে মারতে পারনে ম্যাডাম হতাশায় মুষড়ে পড়বেন, তখন তাঁকে ধরা বা সামলানো সহজ

रবে। আমাদের সঙ্গে একজন ট্যাকার আছে এবার, ওটাকে খুঁজ্জে পেতে কোন অসুবিধে হবে না।'
‘আচ্ছা...।’ হঠ১ৎ স্থির হুয়ে গেল রানা। ওর ডান দিকের ঝোপ てথকে খসখস শব্দ ভেসে এন। লোকটার চুল ছেড়ে দিয়ে. চোখের পলকে আধ পাক ঘুরল, জমিনে হাঁটু জোড়া ঠেকিয়ে কোমরের পাশে বাগিতয় ধরল স্মাইজার।
'স্যার...!’ নরম সুরর ডাকল ডেকান।
পেশীতে ঢিল পড়ন, ধীরে ধীরে সিধে হর্লো রানা। এতক্ষণে পৌছে গেছে ডেকান, ওদের আওয়াজ পেয়েছে। ‘এদিকে, ডেকান,’ ডাকল ও।

খসখস শব্দটা কাছে সরে এল, তারপর ফাঁক হয়ে গেল ঝোপ, বেরিয়ে এল ডেকান। মাটিতে পড়ে থাকা নোকটাকে দেখল সে, তারপর রানার দিকে মুখ তুল্লল। বাকি লোকগুলো পিছিয়ে গেছে, স্যার,' বলन সে। ‘পুব দিকে গেছে ওরা। আমি ওদের পায়ের ছাপ পেয়েছি। যে-পথে এসছিল সেই পথেই গেছে। ছাপগুলো এলোমেলো, তাই ক'জন ছিল বুঝতে পারিনি, স্যার।'
'আটজন, ডেকান।' লোকটার ,কাছ থথকে কি জানা গেছে, ডেকানকে বলল রানা।
‘ওর ‘কি ব্যবস্থা করবেন, স্যার?’ জানতে চাইল ডেকান, অকস্মাৎ তার চেহারা হিংস্র হত়় উঠল।

লোকটার দিকে তাকাল রানা। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আতঙ্কিত ও অসহায়, মুখ আর নাক বথেকে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে বুক। তাকে ওদের আর দরকার নেই। তার কোন গুরুত্বও নেই, বারগামের নগণ্য একজন টেরোরিস্ট, টাকার লোভে যোগ দিয়েছে দলে.। তার কাছ থেকে আর কিছু জানারও নেই ওদের, তবে পাশে পড়ে থাকা অস্ত্রটা ওদের কাজে লাগবে। একটা হান্টিং রাইফফল, হয়তো এই রাইফেলেরই বকটা বুলেটে আহ্ত হয়েছে পুন্ম।
কালো ছায়া-২
‘আপন়ি যান, স্যার,' বলল ডেকান, তার কথায় সংবিৎ ফিরন রানার। ‘বিশ সেকেণ পর আসছি আমি। ওর সঙ্গে আমাকে একটু একা থাকডে দিন।

ক্থা না বলে ঝোপের ভেতর দিত্যে অগোল রানা। ডেকান এখন কি করবে জানে ও, জানে নোকটাও।

ডেকানের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাচ্ছে সে, কথা বলতে চেষ্টা করলেও পারছে না। প্রমাব করছে, ধুুলো মাখা শর্টস ভিজে গেল। হাতের স্মাইজার নামিয়ে রেথে রাইফেনটা তুনে নিল ডেকান।

ম্যাগাজ্টিন্ দুটো শেল রয়েছে। बীচে একটা ভরল ডেকান, কাঁধে রাইফেল তুনল, লক্ষ্যস্থির করন সময় নিয়ে।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল গোকটা। একটা হাত দিয়ে মাটি খামচাচ্ছে।

রাইফেনটা নামাল ডেকান। 'মরার আগে শুনে যা কেন মরছিস,' বলল সে। আমার মেমসাহেব তোদ্দর কোন ক্ষতি করেনি। তোরা তার পিছ্ন থেকে তুলি করেছিস। আমার মেমসাহেবের হারে কোন অস্ত্র ছিল না।’

কি যেন বলতে চেষ্টা করন নোকটা, ডেকান শোনার অপ্পক্ষায় থাকল না, নিতস্বের কাছ থথকে তুলি করল। এত কাছ থ্ৰে লক্ষ্য ব্যর্থ হবার কোন সষ্ভাবনা নেই।

গুলি করে রোকটটার দিকে তাকালও না ডেকান, ঘুরে দাঁড়িয়ে बীচে আরেকটা শেন ভরন। ব্যারেলটা বালির ভেতর ঢুক্য়ে়ে দিত্যে দ্মিতীয়বার ট্রিগার টানল্ সে। বিস্ফোরিত হলো রাইফেলের মাজল। রাইফেলটা ছুঁঢ়ে ফেনে দিল সে, ঝুঁকে তুলে নিল স্মাইজার, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে রানার খোঁে ঝোপের দিকে এগোল।

পানের উন্টোদিকে ফিরে অসে ডারবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। তার শার্টের আস্তিন ভাঁজ করে কনুইয়ের ওপরে তোনা, এক মুঠো

শকরো ঘাস দিয়ে হাত দুটো পরিষ্ষার করছে।
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ডারবির পাত্যের কাছে নিচু বোপের ডালপালা নুল্যে রর্যেছে, জমিনে রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পুনমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মুঠোর ঘাস ফেলে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ডারবি। তার মুথে রক্ত নেই, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, ঘামে ভিজ্রে নেছে শার্টের কলারু। ‘পুনম মারা خেছে, রানা,’ শান্ত সুরে বলল সে। ‘তুলিটা তার ঘারড়ের বড় দুটো শিরাই ছিড়ে ফেরেছিন। মারা গেছে কয়েক মিনিট আগে।'

তার দিকে তাকিয়ে থাক্ন রানা, কথ্থাত্লোর অর্থ খানিকটা ধরতে পারছে, খানিকটা মেনে নিতিত পারছে না। পুনম আহত হয়েছে, আহত হয়েছে মারাত্যকভাবে, হঁা; নিজেই তা দেখেছে ও। কিন্তু পুনম মারা যেতে পারে না। এমন সজীব তাজা প্রাণবন্ত একটা অস্তিত্ব হঠাৎ এভাবে শেষ হয় কি করে! এমন সুন্দর একটা শরীর, এমন সুন্দর ও পবিত্র একটা চেহারা, নিষ্কলুয় কোমল মন, মায়াভরা চোখ, চে কিনা বাকুল হৃদয় নিয়ে ওকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিনল..রানা বুねতে পারছে না, তার মৃত্যু হয় কি করে! না, এ অস্ভ্ব! এ সত্যি হরে পারে না। পুনম তার আघাত অবশ্যই সামলে উঠবে। ডারবি সাংঘাতিক কোন ভুল করছে।
‘আমি দूঃখিত, রানা।’ ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ডারবি।
এক মুহृর্ত ইতস্তত করুল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নামিয়ে দিन ডারবির হাতটা, এখনও মেনে নিতে পারছে না। 'কোথায় সে?’ মিষ্টি মেয়েটা, পুনম, যাকে সে কিকোরী দেখ্খেছে প্রথমবার বতসোয়ানায় রসে। ওর দিকে কেমন অদুত চোখে তুধু তাকিয়ে থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয়বার বতসোয়ানায় এন, দেখল অনেক বড় হয়ে ঢেছে মেয়েটা, চোখাচোখি হলেই লজ্জায় মাথা নত করত। সেই পুনম। ওকে মাসুদ ভাই বলত! কি মিষ্টি গনা! ওই ডাক আরেকবার শোনার জন্যে আনচান করছে বুকটা। বনো, কোথায় সে?’ চিৎকার করছছ রানা।
‘দেখতে চেয়ো না, রানা, দেখতে চেয়ো না•••।
'কোথায় সে?’ আবার চিৎকার করল রানা। 'দেখত়ত চাইব না মানে? তোোমার কি মাথা খারাপ হনো? পুনমকে আমি দেখতে চাইব না? কোথায়, এখুনি তার কাছে নির্রেচেন্নে আমাকে...।'

দু’সেকেও একদৃষ্টে রানাকে দেখল ডারবি। তারপর ঘুরে দাঁড়াল, ঝোপের ভেতর দিয়ে কন্য়ক গজ এগিয়ে থামন।

কাত হয়ে এক্টা ঝোপের গায়ে ওয়ে রয়েছে পুনম। রক্তের ধারা দেখv বোঝা যায়, প্যানের কিনারা থথেকে এখানে जাকে টেনে এনেছে ডারবি। হাঁটু মুড়ে বসল রানা। বুলেটের গর্ত সহ ঘাড়াটা মাটির সজ্গে সেঁটে আছে, দেখা যাচ্ছে না, তবে এমন কিছু নেই যেখানে রক্ত লাগেনি। বুট, জিনস, শার্ট, মুখ, চুল—চাপ চাপ রক্ত নেগে রয়েছে সবখানে। হত্ভন্ব হয়ে তাকিত্যে থাকল রানা, বিড়বিড় করে আপনমনে কथा বলছছ, কथा বলছে পুনমের সজ্গে, জানে না কি বলছে। आকৃতি, কাঠামো, রঙ, চামড়ার লাবণ্য, সবই পুনমের অথচ প্রতিটি জিনিসই এমন বদলে গেছে ঢে অচেনা লাগছে। আগের সেই নিরেট ভাব নেই, সেই সৌন্দর্য বা মর্যাদাও হারিয়ে নেছে। ঘুম্মে মধ্যেও যে প্রাণশক্তি ও উত্তেজ্জনার ভাব থাকার কথা, নেই তা। নিস্তেজ, ভাঙাচোরা, খালি লাগছে তাকে। মৃত্যু অত কুৎসিত, এত নিষ্ঠুর আর অবমাননাকর হতে পারে, রানার ধারণা ছিল না।

ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে তার মুখ ग্পর্শ করল ও। পুনমের চামড়া এখনও গরম আর ভেজা ভেজা, রোদ আর ঘাম মিশে আছে। রানার হাতে এক গোছা চুল সুড়সুড়ি দিন।

তারপর হঠাৎ মাটির ওপর বসে পড়ন রানা, হাঁটু দুটোর মাねখানে মাথা নামিয়ে কেঁদে ফেলন।
‘ওঠো, রানা...' বগলের তनाয় একটা হাত ঢুকল, শক্ত করে ধরেছে ওকে, টেনেোঁড়া করাল।

মাথাটা đাঁকাল রানা, শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে আকাশের দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে না কত্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে ছিল ওখানে, হয়তো

মাত্র কয়েক মিনিট, কিন্তু এরই মধ্যে দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
‘এদিকে এসো...।’ হাত আর গলার আওয়াজ ডারবির, অনুভন কর্ল রানা। । বাধা দিল না, ডারবির ওপর ছেড়ে দিল নিজেকে, ঝোপের ভেতর দিয়ে রেঁটে ফিंরে আসছে ট্রাকটার কাছে। রোবটের মত চলাফেরা, চোখে শৃনাদ্দৃষ্টি, মনটা ঠাণ্ডা আর ফাঁকা, হাত আর পা অসষ্ভব ভারি লাগছে। দৃষ্টিপথে চলে এল টয়োটা, অস্পষ্টভাবে ডেকানের উপস্থিতি টের পেল। চোখ দুটো টকটকে লাল, বিলাপ করছে নরম সুরেলা গলায়, দাঁড়িয়ে আছে টেইলগেটের পাশে।

হুডের ওপর নেশতিয়ে পড়় রানা ।'চোঢ়ে দৃষ্টি ঢেই।
'রানা...!’ কত়ক্ষণ পর বলতে পারবে না, হঠাৎ चখয়াল হরো ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে ডারবি । যেন অন্য একটা জ্জগৎ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করল রানা, অতি কট্টে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল।
'আমার কথা শোনো,' নরম সুর, তবে ব্যাকুল ভাবটুকু স্পষ্ট, যেন জরুরী তাগাদা দিচ্ছে ওকে। 'এভাবে তোমার ত্রেঙে' পড়া চলবে না। তুমি ভেঙ্ডে পড়লন কারও কোন লাভ নেই, পুনমের তো নয়ই । তোমার ব্যথা আমি বুঝতে পারছি, রানা। তোমার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। এখন আমাদেরকে শক্ত হতে হবে।'

মাথাটা নিচু করে নিল রানা।
‘আমাদের এখানে থেমে থাকনে চলবে না, রানা,’ আবার বলন ডারবি। ‘ডেকান বলল, পার়্ের দাগ দেণে বোঝা যায় ওরা নাকি পুব দিকে গেছে। তোমার কি ধারণা, এরপর কি কররে ওরা?’

ভুরু কুঁচকে মাথাটাকে সচল করার চচষ্টা কর্ল্ল রানা। এক দল বেজন্মা তাজা এক্টা ফুলকে পায়ের নিচে ফেলে থেঁতলেছে। ডেকান তাদের একজনকে খুন করেছে। এখন মনে করতে পারছে না, তবে ডেকান নোকটাকে খুন করতে চাওয়ায় নিশ্চয়ই ক্ষণিকের জন্যে্য হনেও খানিंকটা তৃপ্তিবোধ করেছিল ও। কিন্তু এখন আর কোন অনুভূতি নেই,

এমনকি রাগও নেই। এখন শুধু বিরাট একটা শৃন্যতা অনুভব করছে। পুনম বেঁচে নেই, অবিশ্বাস্য এই সত্যটা উপলক্ধি করার পর নিজ্জেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেরেছে ও। যেখানে কোন কিছুরই আর কোন जुরুত্ব নেই।
'রানা, প্পীজ।' ওর হাত ষরে আবার ঝাঁকাল ডারবি। 'কোথায় গেছে ওরা, জানো তুমি? জানো, এরপর 'কি করবে?’
'মাইল কয়েক পিছনে ফিরে গেছে ওরা, ওখানে ওদের রসস আছে...।' শব্দগুলো ধীর়র ধীরে বেরিয়ৌ এল মুখ থেকে, গলায় জোর নেই। এরপর কি করবে ওরা? এখন যেন তার কোন গুরুত্বই নেই। তবু মাথাটাকে খাটাবার চেষ্টা করল্ল রানা।

সংখ্যায় এখন ওরা আটজন। সঙ্গে নতুন একজন লিডার। যোগ্য একজন নোক। যোগ্য হবারই কথা, কারণ আগের চেয়ে ব্যাপারটাকে অবশ্ই অনেক বেশি সিরিয়াসলি নেবে বারগাম। তাদের কাছে কোন অটোমেটিক ছিন না, স্মাইজার থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি হতে দেখখ घাবড়ে যায়, আর সেজন্যেই রসদের কাছে ফিরে গেছে। ওখানে সষ্ভবত আরও ভাল অস্ত্র আছে তাদের। জানে, প্রতিপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশি। কাজেই'আবার আক্রমণ করবে। তবে রাতে নয়। অন্ধকারকে খুব ভয় পায় কান্লোরা, দিণেহারা বোধ করে। তারমানে পরবর্তী আক্রমণটা হবে সকালে। 'কাল সকালে হামলা করবে আবার,' বলল রানা।

তাহলে তো...’ করুল ডারবি।
একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। আরও কি যেন বলতে চায় ও, মনে করার চেষ্টা করছছে। কয়েক সেকেণু পর বলল, ‘চিতাবাঘটাকেও মারবে। বারগামের কাছ থেকে সেই নির্দেশই পেয়েছে ওরা।

ডারবি হতভম্ব, কথা বললতে না ণপরে তাকি’য়ে থাকল রানার দিকে।
আহত লোকটা কি বলেছে ব্যাখ্যা করল রানা। ও थামতে ঘুরে

দাঁড়ান ডারবি, আকাশের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ কেউ কোন কথা বলল না । তারপর ডেকানের দিকে ফিরল সে, হাত ইশারায় কাছে ডাক্ন তাকে।

ডারবির সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়াল ডেকান।
‘পুনমকে কবর দিতে চাইনে বলো,' রানাকে জিজ্ঞেস করল ডারবি। 'নাকি ভাবছ ...?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আগুন জালা যাবে না। মাটিই দিতে হবে।'
ডেকানের দিকে ফিরল ডারবি। 'আমার ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্টের মধ্যে ছোট একটা শাবন আর কোদাল পাবে, বের করো, ডেকান,’ বলन সে। ‘গর্তটা খুব গভীর করে মাটি চাপা দিলে, তার ওপর পাথর বসালে হায়েনারা কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।' রানার দিকে ফিরল সে। ‘রসো, প্ষীজ।’

আবার প্যানের কাছে ফিরে এল ওরা। ডেকানের হাত থেকে কোদাল নিয়ে বড় দুটো বোল্ডারের মাঝখানে নরম বালিতে গর্ত তৈরি করল রানা। ডেফ্কান আর ডারবি আশপাশ থেকে ফুট্বল আকৃতির পাথর এনে জড়ো করল ‘ंক্ জায়গায়।

ঝোপের ভেতর ত্থেকে লাশটা বুকে তুলে নিল রানা। ওর চোথে এখন পানি নেই, ুধু নিঃশ্বাস পড়ার সময় থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। গর্তের ভেতর নামান্নের সময় ব্যাপারটা নেয়াল কর়ল ও। পুনসের গলায় সোনার চেইনটা নেই। তার গলা থেেকে চোখ তুলে ডারবির দিকে তাকাল ও, গর্ত্র কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বেরে ডারবি ত্যু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

মাটি চাপা দেয়ার পর কবরের ওপর পাথ্র সাজাল ওরা। কেউ কোন কথা বনছে না। ট্রাকের দিকে ফেরার সময় রানা আর ডেকানের মাঝখানে থাকল ডারবি, দু'জনের হাত ষরে আছে,।

ট্রাকে উढে প্যাসেঞার সীটে বসল রানা, অসাড় আর নিস্তেজ লাগছে নিজ্জেকে ওর। স্টার্ট দিয়ে টয়োটা ছেড়ে দিল ডারবি। কালো ছায়া-২

কোথায় যাচ্ছে ওরা, রানা জানে না। জানার কোন ইচ্ছেও নেই। সব কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। পুনমের কথা ভাবতে চেটা করল। এবার বতসোয়ানায় আসার পর বহুবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে তার, অথচ সে-সব স্মৃতি বিশেষ মনে পড়ছে না, মনে পড়লেও সেতুলোকে গুরুত্প্রূর্ণ বলে ভাবতে পারছে না। বারবার শুধু কিশোরী পুনমের ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বিপদ কেটে যাবার পর গোটা পরিবারের সবাই যখন নিরাপদ বোধ করছছ, রানা যখন ঘন ঘন ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া রুু করেছে, পুনম হয়ে উঠেছিল ওর প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী। जাদের বিশাল ফার্ম্ কোথায় কি আছে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ওকে, ডেকান আর নিকেলদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে রানার সঙ্গে জঙ্গলে গেছে শিকার করতে। সে-সব স্মৃতি বিশেষ করে ভোলা সস্তব নয় এই জন্যে যে রানার কোন বোন নেই, পুনম ওর সেই অভাবটা পুরণ করে দিয়েছিল।

পরে, দ্বিতীয়বার বতসোয়ানায় এসে, পুনমকে অন্যরকম দেখেছে রানা। আট-দশটা বছর তো কম সময় নয়; ইতিমধ্যে বড় হয়ে.গেছে পুনম। তরুণী পুনম বড় বড় চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি, চোখাচোখি হলেই নামিয়ে নিয়েছে দৃষ্টি। কারণটা বুঝতে পারেনি রানা, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি পুনম তার মাসুদ ভাইকে অন্যরকম দৃ尼তে দেখতে ওুু করেছে"। দেখা হর়়েছে, কথা হয়েছে, একসঙ্গে সময়ও কাটিত়েছে ওরা, কিন্তু দশ বছর আগের কিশোরী পুনমকে আর খুঁজে পায়নি রানা। মনে মনে শুধু বিস্মিত নয়, একটু বোধহয় আহতও रয়েছিল ও। আর-সেজন্যেই ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয়। পুনমের আচরণে রহস্যময় ও নিষিদ্ধ কিছু আছে, এটা বোধহয় টের ণেয়ে যায় ওর অবচেতন মন, আর হয়তো সে-কারণেই তাদ্রে বাড়িতে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয় রানা। পুনম নানা উপলক্ষ্যে ওকে পাঁচবার ডাকলে একবার হয়তো গেছে।

আজ, এখন, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বদলে গিয়েছিন পুনম, সে তার

মাসুদ ভাইকে অন্যরক্ম দৃষ্টিতেই দেখতে শ্রু করে। এরকম তে হয় না তা-ও নয়—কিশোরী একটা মেয়ে তার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় কোন লোককে মনে মনে, গোপনে ভালবেসে ফেলে। পুনমের বেলায় হয়তো. সেরকম কিছুই ঘটে গিত়েছিল। তা না হলে একা কেন ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে সে? সন্দেছ নেই, যেভাবেই হোক ওর বিপদের কথা তার কানে গিয়েছিল। মাসুদ ভাইয়ের বিপদ, এ-খবর পাবার পর তার উচিত ছিল্ল বাবাকে সব কথা জানানো। সাহায্য করার ইচ্ছে থাকনে উচিত ছিল ফার্মের লোকজনকে পাঠানো। কিন্তু তা সে করেনি, নিজেই চলে এসেছে, তা-ও আবার একা । অর্থাৎ ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত রাখতে চেয়েছে পুনম। কিন্তু কেন?

স্ভাব্য উত্তর একটাই হতে পারে। র্রনাকে ভালবেসে ফেনেছিল সে। ওর বিপদে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি।

কাজটা উচিত হয়ন্ি পুনমের। কথাটা ভাবার সময় আবার ভিজে উঠন রানার চচাখ। একা এভাবে আসা তো উচিত হয়ইনি, ওকে এভাবে ভালবেসে ফেলাও উচিত হয়নি বোকা মেয়েটার।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। দরজা খুলে নেমে পড়ার ইঙ্গিত দিন্ন ডারবি। কথা না বলে, কোন প্রশ্ন না করে, নিচে নামল রানা। আবার তারা সেই ফাঁকা জায়গাটায় প্পৌচেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে প্ল্লেনের শব্দ শেনেিল, যেখান থেকে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল বুশম্যানরা। এখনও তাদেরকে কোঁথাও দেখা যাচ্ছে না, তবে চিতাবাঘের ছাপগুলো আগের মতই স্পষ্ট, বালির ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে।

ডেকান ট্রাকের পিছন থেকে নামতে তার সঙ্গে কথা বলল ডারবি, তারপর আবার রানার সামনে ফিরে এন। ‘মার কথা শোনো, রানা...।' ওর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে সে। ইত্মষ্যে দিনের আলো নিভে গেছে, তারপরও তার চোখে গভীর একাগ্রতা লক্ষ করন রানা। যযদি সন্ভব হয়, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাব। তাতে তোমার বেদনার উপশম ঘটবে না, তবু তোমাকে তা দেখতে বলব আমি, বলব

বুঝতে চেষ্টা করো । তারপর তুমি যা ভাল বোঝো কোরো।’
ঘুরল ডারবি; নম্বা অ্যাকেশিয়া গাছটার দিকে হাঁটছে। ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে, ,োপ ঝাড়ের ভেত্র সেটা, যেটার দিকে হাত তুনে বিচিত্র শব্দ করেছিন বুশম্যানরা।

## সাত

মাথা উঁচু করল চিতাবাঘ, হাই তুলन। সামনের থাবা দুটো লম্বা করল, তারপর ডালের ওপর ঘষে নিজ্জের বুকের কাছে ফিরিয়ে আনল আবার। কাঠের ওপর গভীর সাদা ক্ষত সৃষ্টি করল নখরগুলো।

প্রায় সারাটা দিনই ঘুমিয়েছে কালো চিতা, নিবিড় ও নির্বিম্ম ঘুমের মধ্যে তার পালস রেট অর্ধেকে নেমে আসে। যদিও ঘুম্মের মধ্যেও তার শ্রবণ-ক্ষমতা অক্ষুঞ্ন থাকে, মত্তিষ্কের অংশবিশেষ থাকে সতর্ক। গাছটার পাশ ঘেঁযে হরিণের একটা পাল ঢেঁটে গেনে, গররম ও স্থির বাতাসে ওতুলো যে-সব শব্দ করবে তার বেশিরভাগই তুনতে পাবে সে। শব্দগুলো বিপদের কোন সক্কেত দেবে না, ফলে সে জাগবেও না।

প্রায় স্ ধরনের শব্দেরই রেকর্ড আছে তার बেনে, ঘুমের মধ্যে ওখানে কোন শক্দ পৌৗছুলেই রেকর্ডের সঙ্গে মেলানো হয়, বিপজ্জন়ক না হলে ঘুম্মে কোন ব্যাঘাত সৃষষ্টি হয় না। ঘুম ভাঙে শুধু খাবার, প্রতিদ্বন্দ্বী আর বিপদের শব্দে। অবশ্য সাধারণত দিনের বেলা আহার যোগ্য শিকাররর শ庶 ণেলেও তার ঘুম ভাঙ্ডে না। চিতা রাতের শিকারী, নিশাচর। প্রচণ খরার কারণে খাবার দুষ্্রাপ্য হয়় না উঠলে অন্ধকারেই শিকার করে সে। আর এই প্রচণ গরমে, প্রতিদ্বন্দ্বী, নিজের এলাকায় অন্য

একটা চিতা, তা-ও বিরল ঘটনা। কাজেই বিপদ সঙ্কেত বড় একটা পায় না সে। দাবাননল, অসুস্থতা আর বার্ধক্য ছাড়া কালো চিতার কোন শত্রু নেই।

আজকের দিনটা তার অন্যরকম কেটেছে। তিন-তিনবার এমন সব শব্দ কানে पুকেছে, অচেনা ও বিভ্রান্তিকর বলে বাতিল করে দিয়েছে তার বেন। প্রথমে ঝোপ থেকে এগিয়ে অসেছে একটা ওঞ্জন, তারপর কর্কশ একটানা গর্জন ভেসে এসেছে আকাশ থেকে, সবশেষে একনাগাড়ে কিছুক্ষণ শোনা গেছে তীক্ষু বিস্ফোরণের আওয়াজ। এ-সব শব্দ তার ঘুম ভাঙিত়ে দেয়। রাগে গরগার করে ওঠে সে, একবার গাছের আরও উঁচুতে উঠে যায়, তবে প্রতিবারই আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। গোলযোগের কারণ যাই হোক, গরগর আওয়াজ তুনে কেউ সাড়া দেয়নি দেখে সন্তুষ্টচিত্তে ধরে নেয়, তার বিচলিত হবার মত কোন ব্যাপার নয় ।

এখন আবার তার ঘুম ভেডেছে। এবার ঘুম ভাঙার কারণ কোন শব্দ নয়, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাতা হঠাৎ করে কমে যাওয়ায়। ডালটার ওপর দাঁড়াল সে, আবার হাই তুলল, তারপর নিচের ঝোপে চোখ রুলাল।

গত কয়েক হপ্তায় কালো চিতা প্রায় দুশো মাইল এগিয়েছে। এক কি দু’রাত পরপর শিকার করলেও শরীরের ওজ়ন কমে গেছে শতকরা পনেরো ভাগ। নির্দিট্ট কোন এলাকায় থাকার সময় সুস্থ সত্তেজ থাকার জন্যে সাধারণত হপ্তায় দুই কি তিনবার শিকার করলেই চলে। মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সময় ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে শিকার কখন কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। শিকার করতে স়ময়ও লাগে বেশি। শিকার করার পর দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়ার সুযোগও থাকে না, তাড়াহ্ড়োর মধ্যে যতটুকু পারা যায় মুখে পুরেই আবার ছুটতে হয়। ঘন্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে শক্তি।

ওজন কমে গেলেও দেখে সহজে তা বোঝার উপায় নেই। তার গায়ের রঙ যেন গাঢ় হয়েছে, বেড়েছে রেশমি বা চকচকে ভাব, উজ্জ̧ন কানো ছায়া-২

হনুদ হীরের মত চোখ দুটো আগের চেয়েও বেশি জুনজূল করে，দৃষ্টি অনেক বেশি প্রখর। পিছনে যে ছাপ রেরে যাচ্ছে সেগ্তুলো এখন আরও গভীর，পা টেলার গতিও বেড়েছে। রোগা দেখায় বুকের খাঁচার চারদিকে，পায়ের পেশী সরু হয়ে নেছে，কাঁধের ণেশী আগের মত ফোনা নয়। এ－সবই দীর্ঘ পদ－যাত্রার মাশ্তল।

একটা নিয়ম ধরে নিচের ঝোপের ওপর চোখ বুলাল ওটা। হরিণের পাল ছাপ রেখে গেছে，ঢেঁটে গেছে একটা শিয়াল। না，বালিতে হিংম কোন প্রাণীর ছাপ দেখল না সে। কাঁটা－ঝোপের দিকে তাক্যিয়ে থাকন কিছ্ছুঋ্\％，সন্ধ্যার বাতাস় কোন দিকে বইছে বোঝার জন্যে। তারপ্র একেবারে স্থির হয়ে গেল চিতাবাঘ। গাছটা থেকে ত্রিশ গজ পুবে খাড়া একজোড়া আকৃতি দেখতে বেত়়ছে সে। একটা চিনতে পারল，দ্রিতীয়টা नতूন।

বাंতাস শুঁকন কালো চিতা，গন্ধ পেয়ে গরৃগ্－করে উঠল－সাবধানে； প্ররোচিত করার জন্যে চ্যালেঞ্জ জনাল। আকৃতি দুট্টা নড়ল না，কোন সাড়াও দিল না। আবার আওয়াজ ছাড়ল সে，এবার বেশ জোরে てৈّ้কিয়ে উঠল－গভীরস্নরে কড়া হুমকি，শেষ হলো হিস⿰亻িস শক্দের সজ্গে। তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আকৃত্জুলোকে আরও কিছুহ্মণ পরীকা করন সে，চেনা আকৃতিটা অচেনা আকৃতির সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। এরপর গর্জে উঠন সে，এলাকায় নিজের আধিপত্য ঘোষণা করে গাছ বেয়ে নেমে এল নিচের বানিতে।

আজ দিনের বেলা ঢে－সব শব্দ ওনেছে，আকৃতিজ্ওলো সেই জাতের—অচেনা，তবে বিপজজ্জনক নয়। আত্মসমর্পণণর নুয়ে পড়া ভাবও নেই，আবার আক্রমণাত্ কোন ভঙ্গিও নেই। স্থিরভাবে দাঁড়ির্যে আছে，যেন পাথরের অচল মৃর্তি। ওরা যে কোন হুমকি বা প্রতিদ্দন্দী নয়， এটা বোঝ্রার জন্যে ওইইুলুই তার জন্থ্য যথেষ্ট।

জমিনে নেমে অসে সামান্য প্রমাব করুল সে，ঠিক আগে যেখানে একবার করেছিল। প্রষাবের দাগ ও গন্ধ যতক্ষণ থাকবে，গাছটার ওপর

তার দাবিও ততক্ষণ থাকবে। ডারপর ঝোপের ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে এগোল সে।

কালো চিতা জোড়া আকৃতির খুব কাছ দিয়ে রেঁটে গেল। এর আগে শব্দুুলোকে অচেনা ও বির্রান্তিকর বলে সনাক্ত করলেও তার ব্রেন বিপজ্জনক নয় বলে রায় দিয়েছিল, তেমনি ওওুলোকেও বিপজ্জনক নয় ४রে নিয়ে অগ্রাহ করর সে। শীতকানীন মরুভূমিতে যা কিছু রয়েছে, সন্ধ্যাতারা সহ, তারই একটা অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছে ওতুলোকে। একই দৃশ্যপটে কালো চিতা তার নিজ্জের উপস্থিতি সম্পর্কেও এক বিন্দু সচেতন নয়—সচেতন নয় যে তার গা থেকে মড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতে সে কালো একটা ছায়া, ভেলভেটের মত কোমল অথচ ভীতিকর; বানিতে রেখে যাচ্ছে পায়ের ছাপ; তারার আলো নেগে মাঝে মধ্যে ঝিক্ করে উঠঢ়ছ হলুদ চোখ।

দর্শক দু'জনের মনে কি প্রভাব রেখে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কেও সচেতন নয় সে। ধু একটা ব্যাপারে সচেতন কানো চিতা। পেটের নিচে অনুভব করতে পার্ছে, অদ্রুত ধক খিঢ়ে। তার ঊরুসন্ধি উষ্ণ তরল পদার্থ্থ ভিজে আছে, কি এক দুর্নিরার আাকর্ষণ টেনেনে নিয়ে চণেছে তাকে ধ্রুবতারার দিকে।

## আট

চারদিকে ঝোপ, ফস্য়কা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর পিছনে তাঁবু, ভেতরে ঘুমাচ্ছে ডারবি। ডেকান ট্রাকের মাথায়, কোলের ওপর স্মাইজার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

৬-কান্না ছায়া-২

দশটার মত বাজে, ওখানে রানা প্রায় দু’ঘণ্টা হলো একা দাঁড়িয়ে। আজ রাতে প্রবল্ল বাতাস বইছে, মাঝে মধ্যে ঠাণ্গা হিম ঝাপটা নাগায় পানি বেরিয়ে আসছে চোখে। কখনও বা ফুন্নে উঠছে বুক, কাঁপা কাঁপা লম্ন্ব নিঃশ্বাস ফেনছে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, একে একে সব কথাই মনে পড়ছে ওর। রাগের মাথায় ভুন্ল. করে ৩লি করে বসַল একটা হরিণকে। কনসেশন থথকে ফিরে এল রাজধানীতে, লাইসেস্স হারাবার আশঙ্কায় অস্থির। গেম ডিপার্টমেন্ট নাইসেন্স কেড়ে নিলে ওর নিজের তেমন কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে কর্মচারীদের, যাদেরকে ও ভালবাসে। এই সময় সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন কানাডিয়ান পররাষ্ট্র মনন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা, ব্রায়ান। আদভানি পরিবারের কাছ থেকে টঢ়য়াটা আর অস্ত্র নিয়ে কালাহারিতে চলে এল ও, ডারবিকে টেরোরিস্ট গ্রুপটার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য। প্রথম সাক্ষাতেই তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হলো মেয়েটার সঙ্গে। তারপর কাঁধে শুনি খখয়ে অচল হয়ে পড়ন ও। মারা গেল নিকেল। মনে পড়ছে, অনেক যন্ল্ল আত্তি ও সেবা-শশ্রু্যা করে এ-যাত্রা ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে ডারবি। তারপর, অপ্রত্যাশিতভাতে বপ্লেন নিয়ে হাজির হলো পুনম । টেরোরিস্টদের গুলি খখয়ে সে-ও মারা পড়ল।

শেষ দিকে চোখ বেয়ে পানি গড়াতে セুু করন। यদিও এই কান্নার কারণ পুনম বা নিকেন নয়। কানো চিতাবাঘ।

মাঝে মধ্যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হহচ্ছে রানার, সত্যি ওটাকে দেখেছে কিনা রুঝ্জত পারছে না। বাস্তবে দেখেছে, নাকি জৃরের ঘোরে যে স্বপ্ন দেখেছিল তারই কোন প্রতিচ্ছবি ফিরে আসছে ? তার্ররই গন্ধটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর মনে পড়নেই কুঁচকে উঠছছে নাক—থাবার ফাঁকফোকরে লেগে থাকা পচা মাংসের গন্ধ। তারপর ছবিটা ভেসে ওঠঠ চোখের সামননে, বিশাল এক কানো ছায়া ঢেউ তুনে ঝোপের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, হলুদ চোখে. হীরকের উজ্জ্লু দ্যুতি, বালিতে কোমল খসখস শব্দ। বুঝতে পারছে, সত্যি সত্যি দেখেছে। অথচ বিশ্বাস করতে

না পারায় মাথা নাড়ছে আাপনমনে।
রহহ বছর ষঢে শিকার করছে রানা, পৃথিবীর নামকরা প্রায় সব জঙ্গনেই গেছে ও । আফ্রিকাতেই ৭ত় বড় হাতি. ও সিংহ মেরেছে যে রেকর্ড নুকে ল্লেখা হর়়েছে সে-স়ব ঘটিনার কথা। কার্লাহারিতে, ওর্র কনসেশ্মনেও মক্কেনদের হয়ে বিরাট সব প্রাণী শিকার করেছে। কিন্তু সে-সব্ প্রাণীর সঙ্গে এই প্রাণীটার কোন তুলনা চলে না। এটা সম্পৃর্র অন্য র্রক ব্যাপার। আর সর প্রাণ্ীররসঙ্গে এটিার পার্থক্য আকৃতিত্তে নয়, ধরন্েন বা জাতে।

কালো চিতা শিকার নয়। এমন কি এই জগ়তেরই নয়। নয় এই সময়কার। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশান একটা কাল্লো ছায়া, যেমেন রহস্যময় তেমনি ভীতিকর, চলাফেরায় কোন শব্দ নেই, মুখে ধারাল দ̆ঁত, থাবায় বাঁকা নখর-ওটা আসস্লে হারিয়ে যাওয়া প্রাটৈতিহাসিক যুগ্গের একটা প্রাণী, অকস্মাৎ র্রকটা কিংবদন্তী রক্ত-মাংস-হাড়-چপশীসহ ब্যান্ত ইয়ে টঠেছে। তারপর, স্বপ্ন কিনা, এই ধাঁধা সৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে উত্তর দিকে।

এই মুহূর্তে, এখনও, ওদের সামনে আছে ওটা। তারার আढোয় ছুটে. চলেছে নিজ্জের গন্তব্য অভিমুটে। ডারবির মোহ আর্ ঢনশাটা কেন, এখন বুঝতে পারছে রানা।.এ যেন একটা ইউনিকর্ন আবিষ্কার। রোমান আর গ্রীক লৈলেকরা যার রর্ণনা দিত়ে গেছেন, যার てখ゙াজ পাওয়া যায় ৩ৰুই প্রাচীন গंब्व-কাহিনীতে। অর্ধক ঘোড়া, অর্ধ্ধক মানুষ; মাথায় একটা মাত্র শিং, ভোরের কুয়াশার ভেতর নুকিত়ে থাকে, সন্দ্ট্যার অন্ধকারে আবছা দেখায়, তবু আকৃতিটা রোঝা যায়, অনুসরণ না কর়র কোন উপায় থাকে না, জ্জানতে ইচ্ছে করে কোথায় ফচ্ছে: ওটা, কেন যাচ্ছে। তবে পার্থক্য হলো, ফালো চিতা কিংবদন্তী নয়, ওটার ঘাড়ে সোনালী কেশর ঢেই, মাথায় নেই কোন শিং। ইউনিকর্ন নয়, তারচেয়ে অননেক ভয়ঙ্কর এক প্রাণী, আরও বেশি আকরণীয়।

শিউরে উঠন্র রানা। হাত দুটো রুকে ভাঁজ করে এখনও দ্রাঁড়িয়ে কান্যো ছায়া-২

আছে।
'রানা...।'
ভেজা চোখ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি। নম্বা নাইটগাউন পররছে সে, কাঁধে জড়িয়েছে শাল। আলগা চুল বাতাস লেগে ফুলে-ফেঁপপ রয়েছে। মুখটা এখনও মলিন, ধুরো লেগে আছে।
‘ঘুমাবে না?’ জিজ্জেস করন সে।
একবার চোখ বুজ্জে ক্রান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকাল রানা। সিদ্ধান্ত হয়েছে তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হবে ওরা, চাঁদের আলোয় ছাপ অনুসরণ করে ঢে ক’মাইন সম্ভব এগিয়ে থাকবে টেরোরিস্টদের কাছ থথকে।
‘এসো আমার সঙ্গে,’ নরম সুর্র ডাঁকন ডারবি।
মাথা টনড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওর হাত ধЄর টানল ডারবি। টানটা মৃদু, তবে দৃঢ়। তার সড্গি ট্রাকের দিকে অগোল ও। ট্রাকের পিছনে ওর জন্যে স্নিপিং ব্যাগ ফেলা আছে। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করন, ট্রাকের কাছে থামেনি ওরা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁবুর দিকে হাঁটছে।

তাঁবুর ভেতর একটা টর্চ জবলছে। হাঁটু গেড়ে নিচু হলো ডারবি, ফ্যাপ তুলন, ভেতরর ঢুকতে সাহায্য করল ওকে। হাতটা এখনও ছাড়েনি সে। ভেতরে ঢুকে অপর হাতে ফ্ল্যাপটা ফেলে চেইন টেনে দিল। এতক্ষণে ছাড়ন ওর হাত। তারপর কাঁধ ধরর নিচের দিকে চাপ দিন, বসিয়ে দিল গ্রাউগ শিট-এর ওপর। ওকে পাশ কাটিয়ে নিজের স্নিপিং-ব্যাগের কাছে চনে এন সে।

স্নিপিং ব্যাগে ঢুকে বালিশে ছড়িয়ে দিল সোনালি চুল, खয়ে আছে চিৎ হয়ে। রানার দিকে তাকাল সে, দেথল পয়ে পড়েছে ও। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঠাণা লাগছে না?’

কथা না বরে চারদিকে চোখ রুলাল রানা। ডারবির শালটা পড়ে থাকতে দেখে হাত বাডিয়ে ত়লে নিল।'ক্ষীণ হাসল ও। সাফারিতে এ-

সব জিনিস অচল, তবে ঠেকায় পড়লে কি করা।
‘আমি ঠिক जा জিজ্ঞেস করিনি,’ বनन ডারবি, সে-ও নিঃশক্দে হাসল। শান্ত, মিষ্टি হাসি। অমন দৃষ্ঠিতে তাকিয়ে থাকंল রানা, ব্যাপারটা যেন ধরতে পারেনি।

কাত হনো ডাররবি, ব্যাগের অক ধারে সরে ধলো, তারপর কাভারটা উँদू করল।। ‘এখানে চলে র্রসো, রানা।’

হত্য্ব হয়ে তাকিয়ে থাকন রানা। ভাবন, ৩নত়ে ভুন করেছে?
‘কই, এসো,' আগের মত কোমন সুরে সাদর আমন্তণণ নয়, এবার্রের সুরটা প্রায় আাদেশের মত শোনান।

ত্বু রানা چ্বু তাকিত্যেই অছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘কি বলছ, ডারবি?’
‘বनছছ আমার কাছে তসো, এখানে তুমি গরম পাবে। ওখান্ন সার্রারাত ঠাণ্ডায় হি হি করবে, আমার ভাল লাপছে না।
‘কিন্তু...,' ইতস্তত করছে রানা
‘কথ্থা নয়, কোন কথা নয়!’' ডারবির কথ্থায় কৃত্রিম শাসন। 'যা বনছি শোনো। জলদদ!'

অनিসিতি অল্গিতে ক্রল্ল করে এগোল রানা।
চাপা গলায় হেসে উঠল ডারবি। ‘প্রথমে পায়ের বুটজোড়া খোলো। স্মিপিং--্যাগের ভেতর ওওুন্লের কোন দরকার নেইই।

বসন রানা, বুটের ফিতে খুলন, তারপর স্নিপি-ব্যাগের ভেতর ঢুকে ডারবির পাশে আড়ষ্ট ভপ্গিতে শেলো।

কর্যেক মিনিট কেউ ওরা নড়ল না। কেউ কোন কথাও বনল না। ৷ধু পরস্পরের নিঃশ্বাসের শ্দ ৃনতে ও অনুভব করতে পারছে। আরও এক মিনিট পপরিয়ে নেল। রানার শরীরটা কাঁপতে खরু করন, নিঃশ্বাস পত্নের শদ্জ কাঁপা কাঁপা। ডারবি বুঝতে পারল, আবার কাঁদছে ও।
'তোমার হাত দুটো কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল সে, মৃদু স্বরে। 'জডিয়ে ধরো আমাকে।'
কান্ো ছায়া-২

কাত হয়ে ডারবির দিকে পিছ্ন ফিরতে চাইন রানা, বার্থ হয়ে হাঁটু জোড়া বুকের কাছে তুলে আনতে চেষ্টা করু। ভয় নয়, অপরাধবোধ ন্য়, দিশেহারা একটা ভাব অস্থির করে রেখেছে ওকে। এর্ অগেও প্রিয় অন্নে মানুষ মারা গেছে ওর চোথের সামনে, তাদের জন্যে যদি কান্না পেত্যে থাককও, এক-আধ্বার চোতের পানি ফেলে নিজেকে সামলে নিতে প্েরেরেছ ও। কিন্তু পুনমকে হারান্নার শোক ভুনতে পারছে ন্য। মেয়েটার এভাবে চলে যাওয়া নিষ্ঠুর অপচয় বলে মঢে হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে মেনে নিতে। নিজ্রেকে নিয়ন্তণ করতে পারছে ন্রা।

এর আগে কোন মৃতুই রানার ডেতর এ রকম গভীর অসহায় বোধ জাগাত্ পারেনি! ব্যাগের তেতরটो বড় বেশি আঁটঢ়াঁট, কাত হওয়া তো দেলই না, বুকের কাছু, হাঁটু দুটোও তুলতে পারল না। তবে দুটো শরীत্র পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকায় এখন আর শীত করছে না। উষ্ণ ভাবটা ধীরে ধীরে আরাম দিচ্ছে ওকে, অস্পষ্ট করে তুলছে সমস্ত ব্যথা, থামিয়ে দিচ্ছে অদ্য কাঁপুনি।

ওকে জড়িয়ে থাকা ডারবির হাত দুটো ‘অনুভব, করত্ড পার়ছে রানা। ওর গলায় সেঁটে রয়েছে তার মুখের একটটা পাশ। হঠাৎই হাত তুনে তাকে জড়িয়ে ধরন ও। প্রথমে খুব জোরে, ডারবির কাঁধে ডুবিয়ে দিল মাथাটা, তার পিঠ বপঁচিত়ে থাকা হাত দুটো দিত়ে আরও কাছে টানল তাকে। তারপর, কাঁপুনি আর চোখের পানি বন্ধ হতে, ঢিল পড়ন আলিম্দনে, স্থির হয়ে য়ে থাকল অনেকক্ষণ। মাথাটা হালকা আর খানি খালি নাগছছ, উষ্ণ. ভাবটা উপভোগ করছে। আনनা জুনছে তাঁবুর心েতর, ফধু আভাটুটু দেখতে পাচ্ছে ও।

এভাবে অনেকক্ষণ পেরিয়ে ঢেল। তারপর তাপ ও আনোর্র আভা ছাড়াও ধীরে ধীরে অन্য একটা ব্যাপারে সচেত্ন হয়ে উঠ্টল রানা। অডুত, পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান। ব্যাপারটা উপলদ্ধি করতে কত্যেক মিনিট সময় লাগন। টপভোপের আকাক্কা জাগছে মনে।

সামান্য একটু নড়ন রানা। ওর.শরীরের সন্গে প্ররোপ্পুি সেঁটটে আছে ৮৬

ডারবি। অকটা হাত তুলে তার কাঁধে রাখল, তারপর বুকে।•পরমুহৃর্তে অট করে সরির্যে নিन হাতটা, যেন ছ্যাকা থৈয়ছে। নিরেট অথচ কোমন শ্পর্শধুুু ইনেকট্রিক শকক-এর মত ধাক্কা দিয়েছে ওকে। চোখে সংশয় আর দ্বিধা, ডারবির চোেখে দিকে তাকাল ও। তককাতেই দেখল, হাসছে ডারবি।
‘ইচ্ছে হনে่ ঢোঁও,' বলল সে। ‘যদি বনো তো চোখ রুজ্ে মরার মত পড়ে থাকি।'

ইতস্তত করছে রানা। তারপর দেখল, চোখ বুজ্জে অপেক্ষা করছে ডারবি। আবার; ধীরর ধীরে, তাকে স্পর্শ করলল ও। হাসি হাসি মুখ, তবে ক্া বলছছ না সে, চোখও খুলছে না। তার সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রানার একটা হাত।
‘ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখি। যদি বরো তো চোখ খুলি।’
ডারবিকে দেখখ রানার ধারণা হয়েছিল, চৌকো আকৃতির হবে, শরীরে ৩খু হাড়।। না, ভুন বুঝেছিল ও। ওর আঙ্রুলের ভগায় পেশীগুলো নিরেট ও মাংসল।,কোমল তৃক। ওর হাতুর ত্পর্ণে শিউরে শিউরে ওঠা শরীরটায় বাঁধ ভাঙা বৌবন।

আধ ঘ"্টা বেরির্যে নেন। দু"জনেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস।
'এখন আর শীত করছে?’
মুখট্য বালিবের ওপর, মাথা নাড়ল রানা। ডারবিंর পাশে 飞য়ে রয়েছে ও, দু'জোড়া হাত পরশ্পররকে জড়িয়ে রেরেছে । 'কেন্রাল হিটিং সিস্টেমও হার মানবে,' মৃদু হেসে বলন ও।

হেসে উঠল ডারবি। ‘আমি খুশি।’
কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁদू হর্না রানা, তাকাল ডারবির দিকে। বিস্ময়র্মেধটা ফিরে অসছে।

এক পর্যার্যে মননে হয়েছিল ওদের মিনিত হতে বা সুখী হতে চাওয়াটা অত্তন্ত ম্মাভাবিক; অধু স্বাভবিক নয়, অবধারিতও ছিল বটে। আবার এক কালো゙ ছায়া-২

সময় এ-ও মনে হয়েছে, এর কোন ব্যাখ্যা নেই, ঘটনাটা কোন কারণ ছাড়াই ঘটছে। কোথাও কোন মিল নেই দু’জনের মর্যে, পরুপরকক ওরা কোনভাবে বাঁধতে চায়নি, পরग্পরের প্রতি যদি কোন আকর্ষণ থাকেও, সেখানে দাবি বা প্রাপ্রির কোন যোগ নেই। তবে এক হপ্তা আগে ডারবিকে ক্যাম্প-ফায়ারের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে রানার কেন য়েন মনে হয়়ছিন, ওকে নিয়ে তার মনে একটা প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। মনে হয়েছিল, ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করার কথা ভাবছে সে।

এই মুহৃর্তে তৃপ্ত সে, পরিপৃর্ণ ও সন্তুষ্ট। হাসছে ডারবি। তোমার ভাল লাগেনি?’ জিজ্ঞেস করল। "ভুরু কুঁচকে কি ভাবছ তাহনে?’
‘ভাবছি...কেন, ডারারি?’
‘কেন আবার, আমি বঞ্চিত হতে চাইনি, তাই,’ হেসে উঠে এমন সহজ সুরে জবাব দিল ড়ারবি, যেন আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।

রানার মনে প্রশ্ন জাগছে, তাহলে কি ব্যাপারটা শ্ধুই শারীরিক?
‘হঠাৎ করেই আমার মন্ন একটা ভয় জাগে, রানা,’ বলল ডার়বি, গলার স্বর বদলে গেছে। 'ভয়টা জাগে,’ ফিসফিস করে, বিষঞ্ন সুরে কথা বনছছ সে, 'পুনমের পরিণতি দেখে। সত্যি বলতত কি, পুনম আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে।’

বুঝল না রানা, চোখে প্রশ্ন।
‘তুমি বোধহয় টেরও পাওনি, ও তোমাকে ভালবাসত, রানাঁ’ বলে চলেছে ডারবি। 'বোকা দেয়েটা সাহস করে কোনদিন তোমাকে বলেনি কিছু...।

প্রত্বিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে বাধা দিল ডারবি। 'এক সেককক্ত,' বনে বালিশের তলায় হাত গলিয়ে বের করে আনল পুনমের নেকন্লেটা । ‘এটা কার তুমি জানো?’

মাথা ঝাঁকাল রানা।
রানার নঞ্ম বুকের ওপর নেকলেসটা ফেনন ডারবি, 'নেড়েচেড়ে

স্নিপিং ব্যাগের ভেতর আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, বুক থেকে সোনার চেইনটা তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় ভান করে দেখল। লকেটটা ছোট্ট, হৃপি্ত আকৃতির। কি যেন খোদাই করা রয়েছে গায়ে। ভাল করে তাকাতে হিম হয়ে গেল ওর শরীর। ইংরেজিতে লেখা কয়েকটা শব্দ—‘আই লাভ ইউ, রানা’।-
'তোমরা চলে যাবার পর পুনদমর জ্ঞান ফিরে এসেছিন, রানা,’ বিড়বিড় করে বলল ডারবি। 'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

উঠে বসল রানা, স্নিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল। চোথে পলক পড়ছে না, তাকিয়ে আছে ডারবির দিকে। 'কি বলল?’'
‘বলল-আমি যে ভালবাসি, মাসুদ ভাই কোনদিন তা বুঝত্তেই চাইঢলেন না। বলল—আমি যে বলব, সে ভাষাও আমার ছিন না। তারপর ইঙ্গিতে এই চেইন আর লকেটটা দেখাল আমাকে। বলল-এটা ওকে দেবেন, তাহরেই বুঝতে পারবেন উনি। আর ও়েকে বলবেন, ওর কাছে এসে মরতে পেরে আমি সুখী।'

ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর কপাল ঠেকিয়ে বসে থাকন রান্য। স্নিপিং ব্যাগ てথকে ডারবিও বেরিয়ে এল, হাত রাখল রানার কাঁধে। মুখ তুলল রানা।
'কথাতুলো বলার পর মারা গেল পুনম। তার ठোঁটট হাসি ছিল, রানা I' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি। 'সেই থেকে আমার মনে একটা ভয় জেগেছে। যে বিপদের মধ্যে আছি, পুনমের মত আমিও তো হাঠাৎ মারা যেতে পারি। ভাবলাম, পুনম নাহয় বোকামি করেছে, সে তার ভান্রবাসার কথা সংকোচে ঢোক বা ইানম্মন্যতার কারণে হোক্ বলতে পারেনি।: কিন্তু আমি কেন বোকামি করছি? আমার ভেতর তো ও-সব দুর্বनত্ত নৈই...।
‘তুমি?’ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা ।
रুসে উঠল ডারবি। 'আমি। তা না হনन আমরা দু’জন আজ কালো ছায়া-২

এখানে কেন?’
মৃদু শ্রাগ করল রানা। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমার ঠাণ্ড লাগছে, আমার করুণ অবস্থা দেখে ঢ়োমার...।'

বাধা দিল ডারবি। ঢ্তোমার করুণ অবস্থা দেখে আমি... কি? কাউকে উত্তাপ দিতে চাইলে ডার সক্গে ণ্রেম করতে হবে, এরক্ম কোন নিয়ম আছে কোথাজ?'

এখনও হাসছে ডারবি। কি বুঝবে বা কি ভাববে, ঠিক বুঝত়ে পারছছ না রানা। তারপর কার্লা চিতার কথা মনন পড়ন জর। ‘তুমি আমাকে ওটা দেখাতে চাইলে কেন?’

ইजস্তত একটা ভাব এসে ণগেল ডারবির চেহারায়, কপালে চিন্তার ক্ষীণ রেখা ফুটল, মুখ ঘুরিয়ে অনাদিকে তকাল-এড়িয়ে য়াচ্ছে না, বলার কথ্থাত্লো মনে মনে গুছিয়ে নিতে চাইছে। যখন ওু করল, গলার স্বর আগের চেয়ে শান্ত আর নরম লাগল রানার কানে। তুমি জানো, রানা, ওটাকে আমি আজ প্রায় চার মাস ধরে অনুসরণ করছি। সত্যি কথা বলত্ত কি, ইত্মিধ্যে আমি প্রায় বিশ্বাস করতে ভরু করেছি যে ওটা একা ※ধু আমার, আর কারও নয়। আমি কোন যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছি না, তবে বলত্ত চাই ঢে কারও ভাগ্য যদি অত্টা সুপ্রসন্ন হয়, কেউ যদি এরকম বিরল আর অসাধারণ, এরকম দামী আর অদ্রুত সুন্দর মকান জ্রিনিস আবিষ্কার করে বসে, তার মঢে এ-ধরনের চিন্তা আসত্ত্ই পারে।
‘কিন্তু না, আমার ভুন হয়েছে। 'কান্নো চিতা আমার নয় । প্রথমে সে ज़রই, সে নিজ্জেই তার মালিক; তারপর তার প্রজাতির; সবশেষে সমান হারর আমাদের সবার। অমার, ঢতামার, নিককৰনের, পুনমের, ডেকানের...সবার। আজই এটা অমি উপলব্ধি কররছি, ফলে আরেকটা প্রসম্গ উঠে এসেছে...।

রানার দিকে ফিরল সে, টোঁট টিপে হাসল। তার একটা হাত এখনও রানার কাঁধে।

দামী ওটা, কিন্তু কত দামী, রানা? আমার কাছে...য্যা, আমার

ওটা সব। আমার কাছে ওটা ज্রমূল্য। কিন্তু আমি তো একা, নিঃসঙ্গ, বেছে নিয়েছি প্রায় সন্ন্যাসিনীর জীবন। কিন্তু তুমি তো তা নও। আমার সন্গে প্রথমে তুমি অলে প্রয়োজনের খাতিরে, তারপর স্বেচ্ছায়-এমনকি কাঁধের ক্তত নিয়েও তুমি আর ড্কোনন কোন না ঢোন ভাবে নিরাপদে ফিরে যাবার পথ্থ করে নিতে পারতে। তা তুমি যাওনি, ৃথকে গেলে।飞ধু এই একটা মাত্র কারণে, ঢে সাহায্য আর সমর্থন আমাকে তুমি দিয়েছ, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটা এমন কি यদি তোমারও হয়ে থাকে, তবু প্রশ্রটর উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ তুম্মি ছাড়াও নিকেল আর পুনম রয়েছে। কালো চিতার কারণে মারা গেছে ওরা। জটার অস্তিতু না থাকনে আজ ওরা দू’জনেই বেঁচে থাকত।'

একদৃ६্ট তাকিত্যে আছে রানা।
‘প্রাণীটা কি এতই দামী, রানা? তার পিছনে ছোটার জন্যে ভান আর প্রিয় মানুষগুলোকে মরতত দেয়া যায়! আমি জানি না...কিভাবে কারও পক্নে জানা স্ভ্ব্র! এ-সব প্রত্নের কখনও কোন উত্তর হয় না, ※ধু প্রশ্নই তোনা যায়। মানুষ ততা মরেই, বিবেেচনার বিষয় হরো কিভাবে মরে সে, কিসের জন্য মরে? কেউ মরে ডুুচ্ম, অর্থহীন কারণে; আবার কেউ মরের মৃন্যবান কিছুর জন্যে। তুমি অবশ্য বলতে পারো, মৃত্যু মৃত্যুই, মারা যাবার পরা দুদদলে আর কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমি जা বनि ना। আমি মনে করি, বিরাট একটা পার্থকা আছছ। তবে এটা আমার নেহান্তই ব্যক্তিপত বিশ্বাস। ত্তামার বিশ্বাস কি. এ প্রশ্ন করার জন্যে কালো চিভাটাকে তোমাকে দেখাত্নার দরকার ছিল...।

দম নিচ্ছে ডারবি, রানা অপেক্ষা করছে। বিস্ময় ও দিশেহারা ভাবটুনু এখনও ওর মব্যে রয়েছে, তা সত্ত্বেও ডারবিি যা কররছে তার তাৎপর্য ও মাত্রা অবশেষে উপলট্দি করড়ে পারছে ও।

ডারবি ওকে ঔষু কারো চিতাই দেখায়নি, পুনমের কথাও মদে করিয়ে দিয়েছে ওকে। পুনম্মের মৃত্যু বিফলে যায়নি, এ-কথ্থা প্রমাণ করার কান্না ছায়া-২

জন্যে নয়, এমনকি মৃত্যুটাকে বাখ্যা করার জন্যেও নয়। ওকে দেখাতে চের্যেছে কিসের জন্যে মারা গেছে পুনম, ও যাতে একটা সিদ্ধান্তে আসত্ত পারে—কারো চিতা কি অতটাই মৃল্যবান যে ওটার জন্যে বক্তপাত ঘটতে দেয়া যায়, <ুঁকি দেয়া যায় মৃত্যুর?
‘ওটাকে তুমি দেখার পর কি ঘটবে,’ বলল ডারবি, ‘নিির্ভর করে তোমার ওপর। আমি ওবু গত এক হণ্ণা আগে থেরে যা করতে চের্যেছি আজ তাই করেছি। নিজের বুকে আশ্রয় দির্যেছি তোমাকে, দু’হাত দিয়ে জড়িয়েছি, ভালবেসেছি। জানি, বাপারটা তোমাকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে। ওহ্, রানা, এখনও তোমাকে অন্নে কিছু শিখতত হবে! তুমি
 কেউ यদি কiউকে প্রচও ভালবাসে? তুমি মনে করো, এ দুয়ের মাঝখানে আর কিছুই নেই? ভুল, রান্बা। মাঝখানে আরও বহুকিছু আছছ। মানুষ প্রেম করতে পাcর 巴ধু ধन্যবাদ জানাবার জন্যে, কৃত্জতত প্রকাশের জন্যে, দায়িতু নেয়ার জন্যে, যা जারা নিজ্রেদের মধ্যে শেশযার করে তাতে সীন মারার জন্যে, এরকম আরও বহ কারণে। সবণুলোই সত্তি, সিদ্ধ, আর সন্দত। এ-সবই ভালবাসার অংশবিশশষ। বাপারটা এমনককি মরুভৃমির মাঝাখানে একটা স্নীপিং-ব্যাগের তেতরও ঘটতে পারে.। আর यদি কিছু না-ও হয়, অন্তত এটা অমি তোমার কাছে প্রমাণ করতে পেরেরি৷

আবার হাসল্গ ডারবি, সহজ হাসি, এক হাত দিয়ে কপান থেকে চুন সরাল।

হাত বাড়ির্যে সিগারেটের প্যারেটটা তুল্লে নিল র্রানা। দাঁড়াল, নাইটার জালন, ধেঁয়া গিরে থুক করে কাশন একবার, ঢেঁটে অসে ফ্যুাপ তুনन তাঁবুর।

তাঁবুর ঠিক বাইরে অসে দাঁড়াল ও। শরীরে কাপড় নেই, ঠাণা কন্নে বাতাস বইছে, শিশিরে ভিজ্রে আছে বালি। দেড় দু'ঘন্টা আগে ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে थাকার সময় অবশ আর অসাড়

নাগছিল ওর, ঠাণ্যায় হি হি করে কাপছিন শরীর। এখন সে-ধরনের কিছু অনুভব করছে না। হিম বাতাস বরং যেন পানির মভ বয়ে যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে, পরিষার ও তাজা হয়ে উঠছে শরীরটা, অशচ- ভেত্রের উত্তাপ তাতে অতটুকু কমছে না। হাদয়ের ওই উফ্ষতাটুকু এখন আর কোন কিছুতেই নষ্ট হবে না। তারাঙেনা থেকে মাথার ওপর কোমন, নীनচে আর ঠাগা আनো নেমে আসছ্, পরম এক্টা শান্তির অনুভূত়ি অনে দিচ্ছে ওর শরীর আর মনে। তিক্ত যত অনুভৃতি, শোক, বেদনা আর বার্থতা ছেড়ে যাচ্ছে ওকে।

পুনদ্রের কথা ভেবে এখন আর আগের মত দিশেহারা বোধ করছে না রানা। অবশেষে মেনে নিতে পারছে, সে বেঁচে নেই। তবে তার মৃত্যুটাকে অপচয় বলে মনে হচ্ছে না। পুনদের মুত্যুর ফঢে পকৃতির মহৎ
 ণপৗছूুে কালো চিতা বেঁচে থাকত না, বেঁচে থাকত না সে বা ডেকান বা স্স্রত ডারবিও। এক অटথ্থ ওদেরর কারুরই কোন -ুরুতু নেই, তরুত্ত আছে Өধ্রু বিরল প্রাণীটির। এর আগের সমণ্ত ঘটনা তুচ্ছ বনে মনে করতে পারছে রানা, ওর রাগ় আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবটার ఆরু হচ্ছে এখান থেকে।

রানা জানে, মরুভৃমি খুব টানত পুনমকে। ডারবির মতই মরু ভূমিকো ভালবাসত সে.। আর কালো চিতাও মরুভৃমির প্রাণী-মরুভূমির একটা দুর্নত রত্ন। ওটার জন্যে, পুনমের জন্যে, कारनা চিতার পিছু নেবে ও, পিছু নেবে বালির বিশাল বিস্কৃত্রির শেষ মাথা পর্যন্ত। নিজ্জের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও ওটাকে রষ্ণ করবে রানা।

## নয়

ঠিক ড্নিটের সময় রওনা হল্নে ওরা। রওনা হবার আগে অাঁবুর ভেতর পনেরো মিনিট ধরে মাপট পরীক্মা করেছে রানা।

ট্রাযককর শ্পীডোমিটারের রিডিং দেখে নিজেদের অবস্থান প্রায় নির্ভুন্ন জেনে নিয়েছে ও। সেন্ট্রাল কালাহারির উত্তর প্রান্তে রয়েছে ওরা, ওদের সামনে ষাট মাইন দৃরে মাউন। কালো চিতা সরন একটা পথ ধরে যাচ্ছে, পথটা এ̆রেবেঁেে না গেলে ছোট শহরটার সামান্য পচ্চিমে ণপৗছুদে ওরা। তারপরই ঢুকবে মাতসেবি কনসেশন এরিয়ায়—কাঁটাঝোপ, গাছপালা, পাথর আর বালির আরেকটা বিশান বিস্ডৃতি। এই প্রান্তরের শেষ মাথায় ডে্টা, নিরাপদ আশ্র।

তবে ওই নিরাপদ আশয়ে পপৗছুতে হনে এখনও একশো ষাট মাইন পাড়ি দিতে হবে ওদেররে। প্রতি রাতে বিশ মাইন করে ধরলে, এক इণ্ভার কিদ্দু বেশি সময় লাগবে। প্রতি রাতত বিশ মাইন ঠিক আছে, কারণ গতি বেড়ে ওঠার পর থেকে কালো চিতার্র এগোবার গড় হিসাব এরক্মই, ।

পরব新 দু’রাত র্তেমন সমস্যা হবে না। ভোরের মব্যে মাউন ওদের কাছ் থেকে আর মাত্র চল্লিiশ মাইল দৃর্রে থাকবে, পৌছে যাবে শহরটাকে ঘিরে থাকা ফার্মল্যাত্। সব কিছু বদলে যাবে মাতসেবিতে বৌছুনোর পর। হান্টিং পার্টিত্তেলোকেই বেশি ভয়। ততছাড়া আবার দুর্গম মরুভৃমিতে ছুকতে হবে ওদেরকে। মুশকিল হলো, ইচ্ছে মত দিক বা পথ বদলানো যাবে না, এগোতে হবে কানো চিতার পথ ধরে। ওখানে পৌছুনোর পর

যে-কোন ভোর বা সন্ধ্যায় আক্রুমণ আসবে টেরোরিস্টদের।
ম্যাপ্ ভাঁজ করে তাঁবু থথকে বেরিয়ে এল রানা, ডেকানকে ডেকে তাঁবু ওুটিয়ে ফেলতে বলন। তারপর পানি আর গ্যাসোলিন চেক করল় ও। পানির জন্যে কোন চিন্তা নেই। আর মাত্র কয়়ক পাইন্ট থাক়েও, সকালে ন্গামি নদী থেকে জেরিক্যান ভরে নেয়া যাবে। ডেল্টা থথকে রওনা হয়ে মাউনকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে চন়্ে গেছে নদীটা। সমস্যা হয়ে দেখা দেবে গ্যাসোলিন। যে-টুকু আছে, জ্জাতে বড় জোর মাউন পর্যন্ত পৌছুতে পারা যাবে।

কিভাবে কি করা হরের্রে তার একটা প্ল্যান আগেই টৈৈরি হয়ে আছে রানার মাথায়। মাউনকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা সামন্ন এগিয়ে থামবে ওরা, একটা জ্জেরিক্যান দিয়ে শহ্রে পাঠাবে ডেকানকে, তারপর ছাপুলো যেখানে ছেড়ে অসেছে আবার সেখানে ফিরে যাবে ট্রাক निয়ে।

আইড্যিয়াটা যখন ডারবিিকে শোনায়, নিখুঁত আর নিরাপদ বনে মনে হঢয়ছিল রানার। এখন তা মনে হচ্ছে না। এখন てেকে প্রতিটি মাইল, প্রতিটি মুহূর্ত বিপজ্জনক। কোনদিক থেকে কি বিপদ আসবে কেউ় বলতে পারে না।

ট্রাকের কেবিনেন উঠল ও। আগেই হুইলের পিছনে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ডারবি।
'দেখো,' বলে ম্যাপটা আবার খুলল রানা, হাঁটুর ওপর রিরখে। ডারবি কেবিত্নের আলো জাললল। 'আলো ফোটার সময় এখানে থাকব আমরা,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রেখে তাকে দেখাল ও। 'অবশ্য তোমাধর চিতা যদি এখন যেভাবে যাচ্ছে সেভাবেই শেতে থাকে...।'
‘আমার? আমি ভেরেছিলাম মালিকানা বদল হয়েছে।’
‘রাইট!’ নিঃশर्দ্রে হাসল রানা। ভুন হয়ে গেছে। শোনো, তাকাও এদিকে..., ম্যাপপর গায়ে আঙ্ডুন রাখল । আবার, সরে অসে থামল নীল একটা চওড়া রেখার ওপর।'...এটা লেক ন্গামি। চেনো এটা, এর সম্পর্কে জান্না তুমি?’

মাথা নাড়ল ডারবি। 'নাম چনেছি, ব্যস।’
'দুনিয়ার সবচেচ়ে বড় নেকুুেলোর একটা,' বলন রানা। 'না, একটু ভুন হলো। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঢেক্তেোর একটা হতে পারে এটা, এভাবে বলা উচিত। বসন্তের সময় ডেল্টা উপচে বৃষ্টির পানি ছুটে অনে ভরে যায়। মাত্র কত্যেক ফুট গভীর, তবে বৃষ্টি যথেৃ্ট ভারি হনে এক হাজার বর্গমাইল ভাসিয়ে দিতে প্রারে। এই সময়টায় পানি খুব বেশি থাকার কথা। আমার ধারণা নেকের কিনারায় কোন একটা গাছে চড়ে বসে আছে আমাদের চিতা। প্রথমে জায়গাটা চিহিতি করব আমরা। তারপর উত্তর দিকে এগোব...।'

মাাপের গায়ে আরেকটা রেরা দেখাল রানা। ‘এখানে একটা রিজ, ঝোপে ঢাকা। এটা ধরে গেলে প্রায় মাউন পর্यন্ত পপাঁছে যাব। ওখানে আমাদের দূপুর্রে মধ্যে পপৗছে যাওয়া উচিত। সন্ধে পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব, তারপর ডেকানকে পাঠাব গ্যাসোলিন আনার জন্যে। সে ফিরে এলে আবার ট্রাক নিয়ে রওনা হব ছাপের খোঁজে। মানে, সব যদি ভালয় ভানয় ঘটে আর কি;
‘চিন্তা কোরো না, সব ‘সমস্যা কাটিয়ে উঠব আমরা,’ বনে মিষ্টি হাসন ডারবি, আদর করে মুহৃর্তের জন্যে রান্নার মুর্থর একটা পাশ আলতোভারে স্পর্শ করু। এই সময় ওদের পিছ্ন থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাডে ডেকানকে দেখতে ণেল রানা, টেইলগেটের ওপর দিয়ে ভাঁজ করা তাঁবুটা টেনে তুলছে সে। কার্জটা শেষ করে ট্রাকের ছাদে উঠে বসল, তালি দিল দু’বার।
'ঠিক আছে,' বলল রানা। চৰলো তাহলে।
এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে টয়োট゙ ছেড়ে দিল ডারবি।
ওদের পিছনে কোথাও থথকে, রানা আন্দাজ করল, আওয়াজটা ফনতে পাবে টেরোরিন্টরা। নিস্ত্র রাতের বাতাস এজ্জিনের শব্দ বহ দূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে।

টেরোরিন্টরা বুঝজে পারবে, আবার রওনা হয়েছে ওরা। যদিও পিছ্র নেয়ার জন্যে অস্থির হবার কোন প্রঢ়াজন নেই তাদের। কারণ ৯৬

রানা-২২৪

তার়া জানে যে ওদেরকে এগোতে হবে কালো চিতার পথ ধরে, তার গতির সঙ্গে তাল ঢরখে। বালির ওপর দিয়ে যত দূঢরই যাক ওরা, পিছনে ররেখে যাচ্ছে চাকার দাগ। সকাল হলে, ধীরে-সুস্থে, সেই চাকার দাগ অনুসরণ করবে তারা । তাদের সঙ্গে এখন একজন ট্র্যাকার আছে বটে, তবে না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।

ভয়টটা চেপে রাখল রানা, ডারবিকে কিছু বলল না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকল ও, বালির একটা করিডর দেখা যাচ্ছে, এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যত দৃর দৃষ্টি চলে।

চাঁদ এখনও অনেক নিচে, তবে তারার আলো যথেষ্ট উজ্জ্gন, কালো চিতার পায়ের ছাপ কাঁচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কারই দেথা যাচ্ছে। কেবিনের ছাদ থেকে আরও ভাল়ভাবে দেখতে পাচ্ছে ডেকান, সন্দেহ নেই.। পরবর্তী তিন ঘণ্টায় মাত্র দু’বার ছাদদ টোকা দিয়ে ডারবিকে ট্রাক থামাবার সক্কেত দিল সে। দু'বারই ওকনো ঘাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ট্রাক থামার পর ছাদ বথক্ নামন সে, খুঁজে বের করন てখালা বাनिর ঠিক কোথায় আবার বেরিয়ে এসেছে ছাপগুলো। थামলেও সময় নষ্ট করেনি, ছাপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে ডারবি।

ছ’টার দিকে আবার সঙ্কেত দিল ডেকান। ট্রাক থামাল ডারবি। নিচে নামল রানা। ইতিমধ্যে ছাদ থথকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডেকানं। কয়েক মিনিট পর ফির্ন সে। ফিরন ঝোপের ভেত্র দিয়ে লাফাতে লাফাতে, কাঁষের ওপর একটা চাদর জড়ানো। বড় একটা বেওব্যাব, স্যার।' অন্ধকারের দিকে হাত লন্বা করন্ন সে। 'মাত্র একশো গজ দূরে।’
‘ঠিক জাढनা, ওই গাছের ওপর আছে ওটা?’
ঘন ঘন মাথা ঝাঁকান ডেকান। ‘ঠিক জানি, স্যার। ঔুঁড়ির চারধারর পায়ের ছাপ রয়েছে, অন্য কোন দিকে চলে যায়নি। তাছাড়া, স্যার, গত বিশ মিনিটে ওটাকে আমি দু’তিনবার দেখেওছি। ধীরে ধীরে হাঁটছিল, বাতাস שঁকতে *কতে। লুকোবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজছিল, স্যার। বেওব্যাব গাছটা তার মনে ধরেছে...।'

রানা কিছू বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডডকান থামছে না। 'এত বড় বিড়াল জীবনে আমি দেখিনি, স্যার।' মূদু শিস দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'কারও পক্ষে কল্পনা করা সষ্ভব নয় যে একটা চিতা এত বড় হতে পারে।'
'কিন্তু এখুनि ওটা থামन কেন, ‘ডেকান?' জানতে চাইল রানা। সাধারণত আকাশে আনোর আভাস না ফুটলে থাঢ্ য চিতা ভোর হতে এখনও প্রায় এক ঘন্টা বাকি, চারদিকে গাঢ় অন্ধব. ।

মাথা তুলে বাতাস টঁকল ডেকান। 'ক্যাটল, স্যার। গন্ধটা পণ্চিম দিক থেকে আসছছ।

রানাও বাতাস তঁকল, কোন গন্ধ পেল না । তবে ডেকানের ঘ্রাণশক্তি ওর চেয়ে ভাল, তার কথা বিশ্ধাস করা যায়। রানা অন্য কথা ভাবছে। -ৰু গরু-ছাগन কালো চিতার জন্যে কোন বিপদ সক্কেত নয়। তবে ওঞुনোর সন্গে আরও অনেক কিছুর গন্ধ পাচ্ছে সে-মানুষ, মেশিন, আজন, ঘোড়া আর মশনার। দিনের আন্নে ফুটতে আর বেশি দেরি নেই, এ-গন্ধ অস্বস্তিতে ফেলে দিত্যেছে তাকে, সেজন্যোই নিরাপদ একটা আশয় খুঁজ্জ নিয়েছে। ‘গাছটা তুমি আবার খুঁজে পাতে তো?’ জানতে চাইন রানা।
'পাব, স্যার।'
'সেক্ষেত্রে যতক্ষণ অন্ধকার পাচ্ছি, মাউনের দিকে এগোব আমরা। ছাদে উঠে পড়ো, ডেকান।

পরবর্তী এক ঘণ্টা তারার আলোয় পথ দেখে ট্রাক চালাল ডারবি। এক সময় নিচু একটা রিজ-এর ঢাল বেয়ে উঠন ওরা। এই রিজটাই ম্যাপে তাকে দেখিয়েছিন রানা। ওটার ওপ্র দিয়ে উত্তরে অগোচ্ছে ওরা, মাউনের দিকে। পুরোটা পথই বেক ন্গামির পাশ ঘঘঁষে এগোল, यদিও আলো ফোটার আগে লেকটাকে দেখতে বেল না। তারপর এক সময় ঝোপের ভেতর, ওদের বাঁ দিকে, চকচকে একটা ভাব দেখা গেল। সেদিকে তাকিয়ে ট্রাক থামাল ডারবি, নেরে পড়ন নিচে। রানাও নামন, হুডের কাছে মিলিত হন্লা দু'জন।

ভোরের ঠাণা বাতাস שঁকছে ডারবি। ভেজা ভেজা, তাজা বাতাস।
 ভেসে আসছে। কয়েক মিনিট কেটে গেন, অন্য কোন শব্দ নেই। তারপর পুবদিকে ডোরের ফীণ আলো ফুটতে কু করল। সেই সজ্গে লেকেকে পানি ছেড়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উঠন ईাসণ্ুলো। সংথ্যায় এত বেশি, মাথার ওপরাা প্রায় ঢাকা পড়ে গেন।

ধীর পায়ে সামনে এগোল ডারবি, দাঁড়ান রিজ-এর কিনারায়। কুয়াশার ঢেট পাক খাচ্ছে নিচে, আতো আরও উজ্জাল হতে ঞরু করায় शীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে নেক। মাইলের পর মাইন উন্মোচিত হচ্ছে চোখের সামনে। তীনগ্ো নল-খাগড়ায় ঢাকা। অসংখা চ্যানেল, প্রতিটি দৃষ্টিসীমার বাইরে অদ্শ্য হয়ে গেছে। হাজার হাজার নয়, বোধহয় লাখ লাখ হবে পখি আর হাস। বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন রঙ; চেনা ও অচেনা।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি, অপার আনন্দে হাসছে। তুমি তো আমারে বনোনি যে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে পাব। জানরে হয়তো চিতার কথা প্রায় ভুলেই যেতাম আমি।'

হেসে উঠে রানা জিজ্ঞেস করন, 'প্রায়? পুরোপুরি নয়?’
আবার হেসে উঠল ডারবি। 'না, পুররাপুরি নয়। তবে...' কথাটা কিভাবে বলবে, আদৌ বলবে কিনা তেবে রক সেকেণ ইতস্তুত করল সে। ‘...তবে, ইতিমধ্যে আমি এমন একটা জিনিসের সন্ধান বপয়েছি; সেটাকে চিরকানের জন্যে আপেন করে বপলে কাল্লে চিতার কথা ভূনে যেতে পারি। যंদিও, ভুৰলে যারার দরকারই হবে না, রানা। কারণ, সেই জিনিসটা একজন পুরুষমানুষের ভালবাসা, আর সেই ভালবাসা পেলে চিতাটাকেও আমার পাওয়া হবে। আমাদের দু’জনেরই পাওয়া হবে।'

কথা না বলে ম্মান হাসল রানা, একটা হাত দিয়ে ডারবির কাঁধ জড়াল। नেকের দিকে তাক্টিয়ে দাঁড়ির্যে থাকল দু'জন।

এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুআ্ধ বিম্ময়ে নেকটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন नিতিংস্টোন, তাঁর ধারণা হয়েছিন মরুভূমির মাঝখানে একটা সাগর আবিষ্ষার করেছেন তিনি। রকা খ্যু তিনি নন, গত শতাবীর

আরও অনেক শিকার অভিযানের নায়ক-ওয়াটসন, টার্নভিন, ডি জংーএই একই কথ্রা ভেবেছিনেন। সবাই তাঁরা ন্গামির সৌৗन্দর্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, এবং ব্থর্থ হয়্যেছে। রানা কোন্লদিন চেষ্টাই কর্রেনি। এখানে আগেও কয়েক্বার এসেছে ও, পানির ওপর অনেক ভোর হতে দেথ্থছে, এর আপে প্রত্বিারই ওর কাছে কালাহারির একটা অংশ বলে মনে হয়েছে ন্গামিকে।

আজ তা মনে হচ্ছে না। আজ হুঠৎ ডারবি ওর পাশে থাকায়, হিম বাতাসে তার গাল রাঙা হয়ে ওঠায়, মুখটা উত্তেজনায় জীবন্ত হয়ে থাকায়, সোন্লালি চুল বাতাসে উড়ে অলোমেরো হয়ে যাওয়ায়, এই প্রথম অन্য এক দৃষ্টিতে দেখছে ন্গামিকে। আজ রানা চারবির দৃষ্টিতে দেখছে লেকটাকে। ওদের সামটে প্রতিটি জিনিস যেন এক সুত্তোয় গাঁথা, একই ছন্দে আন্দ্রোলিত। नाখ नাখ পাथি আর হাস বিভিন্ন সুর্রে যেন একই গান গাইছে, পরশ্পররর ওপর নির্ভর করছে, পরশ্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আর ওধু ওঞ্তেোই নয়, পানির প্রতিটি বিস্ডৃতি, সেসবে যে-সব মাছু রয়েছে, নল-খাগড়ার প্রতিটি বন, প্রতিটি দ্বীপ, প্রতিটি ঘাসের ডগা, পরস্পরের সন্গে যেন নিবিড় একটা সখ্য পড়ে তুলেছে।

এমন কি জনার কিঘুটা ঘাসও यদি নষ্ট করো তুমি, প্রান্ণীকুলের গোটা একটা সমাজকে ধ্বংস করার চেয়ে বেশি ক্তি করা হবে সেটা, কারণ ওই ঘাসের চাপড়ার ‘ওপর নির্ভরশীল সমস্ত কিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে ঔুু করবে যোপাযোরগে সুতোটা, যে সুতো হয়তো লেক ছাড়িয়ে মরুভূমির গভীর পর্যন্ত বিস্ত্ত৩। এভাবে, এখানে यদি একটা নেগুন থেকে পানি তুলে নেয়া হয়, একট্টা দ্টীপ পরিষ্ষার করে যদি চাষবাস করা হয়, यদি সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম একটা চ্যানেল, তাহলে হয়তো গোটা নেকে এমন সব পরিবর্তন ঘটে যাবে যার ফলে কয়েকশো মাইল দক্ষিণে হাতির একটা পাল বা পুরে এক দল সিংহের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

এ-স্ব রানা আগে থেকেই জানে। যে-কোন ভাল একজন শিকারী ইকোলজি আর কনজারভেশন-এর মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে

সচচতন্ন। কিন্তু জানা মানে এই নয় যে বাস্তবে ওওুলো কিসের প্রতিনিধিত্ব করে তা বোঝা। এখানন প্রাণীকুনের জন্ম হচ্ছে, রক্তপাত ঘটছে, টিকে থাকার সংগ্রাম চলছে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, ভঙ্গুর একটা ভারসাম্য সমস্তু কিছুকে এক করে বেঁঁে রেরখছে। আজ্জই প্রথম ব্যাপারটা উপলद্ধি করতে পারন রানা, সেই সঙ্গে বুঝল কত কম জানে সে।

কালাহারিকে চেনে বনেে একটা গর্ব ছিল মনে। এখানে অনেক বার গসেছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, অর্জন করেছে টিকে থাকার দক্ষতা । ওর মত দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ডারবির নেই। সে মাত্র মাস ছয়েক হলো আছে এখানে। অথচ এখানকার প্রাণ আর তাৎপর্য সম্প্রর্ক সারা জীবনের চেষ্টায় ও যতটুকু জানতে পারবে তারচেয়ে অন্নক বেশি জানে সে। কাররণটাও পর্রিষ্ষার। ডারঁবি মনের চোখ দিয়ে দেখে, ট্রেনিং পাওয়া এંকজ্জন নেচারালিস্ট-এর দৃষ্টি সেই চোথে। তবে ট্রেনিং বা অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াও অন্য এক্টা ক্ছি আছে। সেটা হলো ভালবাসা । মরুভূমির প্রতি অদৃশ্য একটা ব্রেম।

ড্ডারবির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকান রানা। সে ওর ‘একটা হাত ধরে আছে, ধরে আছে শক্ত করেই, কিন্তু হারিয়ে গেছে আরেক জগতে। বিস্ময় ভরা এমন মুদ্ধ দৃষ্টিতে ঢৈকটার দিকে তাকিক়ে আছে সে, পরম পুলকে এমন় শিউরর শিউরে উঠছে, নিজ্জেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে আসার কথা ভাবতে বাষ্য হল্লো রানা। তার কাঁধ থথকে হাত নামাল ও, তারপর চেষ্টা করল কজ্জিটা ছাড়াত্।

সেটা আরও জোরে চেপে ধরন ডারবি, ফিরল ওর দিকে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কি জানো, রানা ?" বিড়বিড় করর জ্জিজ্ঞেস করল সে।
'জানি,' মৃদু হেসে বননन রানা। 'কালো চিতা ।'
মাথা নাড়ল ডারবি। 'না। মাটির বুটক এই ঢে প্রকৃতি একটা স্বর্গ তৈরি করে রেখেছে, এখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমার জীবনে এটাই সবচেঢ়ে বড় পাওয়া। আর কিছুর দরকার ঢেই আমার।'

রানাকে কাছে টানল সে, টেনে নিজের সামনে আনল, জড়িয়ে ধরে রাখল নিজের বুকে। দু’জনেই নেকের দিকে মুথ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডারবি তাক্কেয়ে-আছে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে।

আরও কিছুফ্ষণ পর আলিঙ্গনে ঢিল দিল ডারবি।‘রানা?’
'হাঁ,' বলन রানা। 'চলো। মাউনেে পৌৗুতে হবে আমদের।'
ট্রাকের দিকে ফিরে আসছে ওরা।
ছোট্ট শহরটা প্রথম দেখতে পেন ওরা দূপুরের দিকে। ন্গামি নদীর দুই তীরে বাড়ি ও কুঁড়েঘর, মাঝখানে একটা ব্বিজ, মাইল কয়েক পাকা রাঁত্তা, घাস মোড়া কয়েকটা মাঠ।
‘এখান্ইই থামো,' বলল রান্য।
ঢেক করে ফুত্যেন রেজিস্টারের দ্রিকে তাকাল ডারবি। শৃন্যের ঘরে কাঁপছছ কাঁট, মানে হলো আর মাত্র আধ গ্যাनনের মত অবশিষ্ট আছে।

দাঁড়़িয়ে পড়ন ট্রাক, সামনের দিকে ঝুঁকে নিচের দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাল রানা। এখনও ওরা রিজটার ওপর রয়েছে, গাছপালার একটা পাঁচিল আড়াল্ল ক্রে ঢরত্থেছ ওদেরকে। শহরটা ৫রু হয়েছে আধ মাইল দৃরে, পনেরো ফুট উঁদू রিজটা যেখানে ঢালু হর়ে মিশে ণেনে নদীতে। মাউন শহরটার কেন্দ্রবিন্দু বলতে কোনকালেই কিছু ছিল না, তবে ডানকান’স হোটেনকে ঘিরে প্রাণশ্পন্দনের খানিকটা আতাস পাওয়া যায়। প্রধান সড়ক থেকে খানিকট়া দৃরে সেটা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ রানা। সকাनের রোদে কার পার্কটা খানি পড়ে আছে। আরও সামনে আধুনিক ফ্যাশনের কয়েকটা বাড়ি, পোস্ট অফিস, জাত্সিংঘ মিশনের চে৬কোয়ার্টার দেখা যাচ্ছে। সব শেমে গ্যাস স্টেশন।

রাস্তায় কোন গাড়ি নেই; চারদিকে কোথাও কোনরকম ব্যস্ততাও দেখা यাচ্ছে না। গাছের ছায়ার ভ্তের মাবে মধ্যে দু'একজন কানো নোককে হাঁটাচনা করতে দেখা গেল, বোঝা গেল শহরটা পরিতক্ত নয়। তবে রাত নামার সঙ্গে সজ্গে বদলে যাবে এর চেহারা। তখন মানুষজনের কথা ও হাসির শব্দ পাওয়া যাবে, স্থানীয় লোকদের

কুঁড়েঘরে চুলোর আঞুন দেখা যাবে, শ়্োনা যাবে সঙ্গীত আর মোড়' আওয়াজ। তখন কিছু সময়ের জন্যে জ্যান্ত হয়ে উঠবে মাউন, শহরটার একটা চরিত্র ফুটে উঠবে। আবার দিনের বেনা নিঝুম আর নিস্তুক্ধ হয়ে পড়বে।

দরজা থুরে ট্রাক কেবিন থেকে নিচে নামল রানা । ডেকানকে ডাকল ও, সকাল てথকে ছাদেই র়য়েছে সে।
‘‘দিকে কাউকে চেনো তুমি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।
মাথা চুলকাল ডেকান। 'মাউনে তো কাউকে চিনি না, স্যার। তবে 'মেমসাহেব আমাকে বহুবার ঘাজ্জি র্যাঞ্চে পাঠিয়েছেন। ওখানকার বহু ঢোক আমাকে চেনে। এমন হতে পারে, চেখানকার কোন র্লাক এখানে হয়তো কোন কাজে এসেছে, এরকম প্রায়ই আসে—সেরকম কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে, স্যার…।
'তবে কি, ডেকান?'
'স্যার, আমার মনে হয় সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল!’
 দিনে হোক বা রাতে, ওর বা ডারবির শহরে ঢোকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে শহরটা প্রায় খালি দেখে এখুনি একবার ডেকানকে পাঠানো য়ায় কিনা ভাবছিন ও। কোনরকমে খানিকটা গ্যাসোলিন যোগাড় করতে পারনেই আবার নেরের ধারে ফিরে যেতে পারবে।

ডেকানের কথাই ঠিক। দিডের বেলা দু’একজন হলেও তাকে দেখবে। দেথ্খই বুঝবে, শহরের বাসিন্দা নয় সে, অচেনা আগন্তুক। তার হাতে বড় একটা জেরি ক্যান দেখলে অবাক হবে তারা। জিজ্ঞেস করতে পারে, ওটায় গ্যাসোলিন ভরে হাতে করেরকাথায় নিয়ে যাচ্মে সে। আর যদি আদভানি পরিবারের কোন আফ্রিকান শ্রমিক তাকে দেখে ফেলে, সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না।

রাত হলে অন্য কথা । রাতে মাউনের রোকজন নিজেদের নিয়ে বাশ্ত থাকে। ছায়ার য়েতর দিয়ে যারে সে, কারও কোন মন্তব্য বা প্রশ্নের সम্মুখীন না হয়ে গ্যাসোলিন নিয়ে ফিরে আসার সুর্যোগ পাবে। 'ঠিক

আছে, ডেকান,' বनল রানা। 'সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষ্ণা করা যাক। রাতটা যেহেতু জেগেই কাটাতে হবে, পালা করে ডিউটি দিই এস়্ো। প্রথমে তুমি, তারপর আমি, সবশেশে ডারবি।'

ঘাড় কাত করল ডেকান্, তারপ্পর আবার ট্রাকের ছাদে উঠে পড়ল।
‘শোনো, কি ভেবেছি বল্লি,' কেবিন্নে ফিরে এসে বলন রানা। ওর প্ল্যানটা ডারবিকে ব্যাঁ্যা করর ণোনাল। অন্ধকার গাঢ় হর্লে দশ গ্যালনের দুটো ক্যান নিয়ে শহরে ঢুকবে ডেকান । গ্যাস স্টেশন থেক্কে ওতুনো ভরে নিয়ে ফিরতি পথ ধরடে সে, তাকে সাহায্য করার জন্যে খানিকটা সামনে এগিয়ে থাকবে রানা, অপপক্ষা করবে শহরের ঠিক ‘বাইরে। এএভাবে অন্তত দু’বার যাবে. ডেকান, সব ভালভ়াবে ঘটটে আরও একবার যাবে।
‘ডেকান যদি দু’বারের বেশি যেতে না পারর, তবু চারশো সাইন যাবার মত গ্যাস. চপয়ে যাব আমরা,' সবশেযে বলन রান্নাं। 'চিতাঁটi .যেখান্তেই নিয়ে যাক আমাদের, চারশো মাইলের ভেতরই কোথাও হবে সেটা, অন্তত আমার তাই ধারণা। তবে একটো শর্ত আছে ।'
'শর্ত?' অবাক হয়ে রানার দিকে তাকান্গ ডারবি।
চচ্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিন যথেষ্ট নয়, যদি টেরোরিস্টরা আমাদেরকে ধাওয়া করে.। শর্তটা হনো, ওদেরকে আমাদের খসাতে ইবে।’

কয়েক সেকেও চুপ করে থাকল ডারবি, তারপর বলন, 'দুঃখিত, রানা। এই বাপারটায় তোমাকে আমি ডুবিয়েছি।'
'মাননে?'
'বারগামের কথা বলছি আমি।’
‘চিন্তা কর্রো না ।’ শাগ করল রানা। ‘এ-ধরন্নর লোককে আমি চিনি। নিষ্ঠুর, বর্বর, খুনী। তার সম্পর্ক্র তুমি যা বলেছিলে আমি তা বিশ্ধাস করিরি!
‘কিন্তু আমি তাকে বিশ্ধাস করেছিনাম। ভেবেছিলাম, আফ্রিকাকে ভালবাসে সে, কানো মানুযদের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করছে। এখন বুঝতে পারি, আমার ভুন হয়েছিন। সে যে টধু, নিরীহ নোকজনকে খুন

করছে তা নয়, আফ্রিকার পশ্ডের জন্ন্যও সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িতয়েছে।’
‘আসলে কোন কোন ব্যাপারে তুমি একদম আনাড়ি,’ বলল রানা । 'খবর রাখনে ঠিকই জানতে পারতে যে বারগাম স্বাধীনতা আন্দালনের নেতা নয়, সে একজন ডাকাত। আন্দোলনের অজুহাতে শহরুলোয় দাঙ্গা বাধায় সে, তারপ্রর তার লোককরা লুঠপাট ঙরু করে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস্ ফেলল ডারবিं।
তার কথা এখন বাদ দাও,’ বলন রানা। 'সে যদি কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, আমি সামলাব। এই মুহৃর্তে ছুরুত্ণৃূ্ণ ব্যাপার হলো...।
'অসময়ে ঘুমানো! হেসে উঠ্ঠল ডারবি। 'ইত্মিমধ্যে যাতে আমরা প্রায় অভ্যস্তু হৃয়ে গেগি।’

ট্রাক てেকে স্নীপিং-ব্যাগ নামিয়ে আনन রানা, সंন্ধের আগে পর্যন্ত ট্রাকের ছায়ায় পালা করে বিশ্রাম নিল ওরা।

অন্ধকার একটু গাঢ় হতে ডেকানকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও। সন্ধের পরপরই প্রাণ ফিরে পেয়েছে মাউন; তবে আলো, কোনাহল আর তৎপরতা ※ধু রিজের নিচের এলাকা জুড়ে। গাছপালার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা, নদী পর্যন্ত নির্বিদ্মে পৌছে গেল, কারও সঙ্গে দেখা रলো নा।
‘এরপর আমার আর এগোননা উচিত হবে না, ডেকান ’’
রিজ てথকে নেমে নদীর তীরে; নল-খাগড়ার ভেতর ๒ঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ওরা। ওদের পঞ্ধাশ গজ্জ ডানে ব্রিজ, প্রধান সড়কের সজ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। শহরুর ভৈত্তর দিত়ে চনে ঢেছে রাস্তাটা। পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসছে শহরের কোলাহ্ল।
‘অন্দাজ করো ফিরত়ে তোমার কতক্ষণ লাগগতে পারে।'
হাতঘড়ি দেখল ডেকান। ‘এখন সাতটা বাজ্জে, স্যার। কতক্ষণ লাগবে, এক ঘন্টা?'
‘বোধহয়। ব্রিজ থথকে গ্যাস স্টেশনে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগবে তোমার। তোমাকে হয়তো লাইন দিতে হবে, তবে লাইনটা লন্বা না কান্নো ছায়া-২

হবারই কথা। ত্বু ধরো আরও বিশ মিনিট। বিজে ফিরতে লাগবে আরও দশ মিনিট। যাওয়া-আসার পন্থ যদি কিছু ঘটে, দেজন্যে অতিরিক্ত সময় ধরো বিশ মিনিট-বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে, কেউ তোমাকে দাঁড় করাতে পারে। তবে যাই ঘটুক না কেন, এখানে তুমি আটটার মধ্যে ফিরে আসবে। ঠিক আছে?’

মাথা ঝাঁকিয়ে জেরি-ক্যানঙলো তুলে নিল ডেকান। ‘গেলাম, স্যার। দোয়া করবেন।

নদীর পাড় ধরে এগোল ডেকান, একটু পরই নল-খাগড়ার আড়ানে হারিয়ে গেন। কিছুক্ষণ পর তার কাঠামোট ব্বিজের ওপর দেখতে পেল রানা। শহরের দিকে অদৃশ্য হয়ে ঢগল কালো ছায়ামৃর্তি। ङরু হলো রানার অপেক্ষার পালা।

আটটা বাজল। ফিরল না ডেকান। আরও অন্কে আগে てেকে নলখাগড়ার বনে ছটফট করছে রানা, দুপ্চিন্তায়. কুঁচকে উঠেছে ভুরু। ডেকানকে এক ঘণ্টা সময় দিতেও, কাজ সেরে আধ ঘট্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারা উচিত তার। মাউনে গাড়ি বা ট্রাক আছেই মাত্র অন্প ক’টা, এ বিশ্বাস্য নয় যে একই সময়ে সবগুনো গ্যাস স্টেশনে লাইন দিয়েছে। মাঝেমধ্যে কালো আফ্রিকানদের ছোট্যাট দল ভিंজ পেরুচ্ছে গন্ম করতে করত্ত, দু'একটা গাড়িও দেখা গেল। দু'বার দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখ্যল রানা। এক রাখাল•পার হর্ना এক পাল ছাগन নিয়ে। মাথা উদহ করে তাকিয়ে আছে তো আছেই, কিন্তু তারার আলোয় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা দীর্ঘ মৃর্তিটাকে দেখত্ দেল না।

আটটা পনেরো। সাড়ে আটটটা।
ঢাল বেয়ে রিজে উঠে এল রানা। কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে না ও। ডেকান বিশ্বস্ত, এ-ব্যাপারে ওর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নিকেল আর ডেকান, দু'জন সম্পর্কেই পুনম বলেছিন, ওদের মত বিশ্বস্ত আর সৎ লোক হয় না । চোখের সামনে পুনমকে মরতে দেখেছে ডেকান, সে জানে রানাকে সাহায্য করতে এসে মারা গেছে তার ম্যাডাম। পররে ডেকানকে জানান্না হলো, কানো চিতাকে অনুসরণ

করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, পুনম বেঁচে থাকলে সে-ও এই সিদ্ধান্ত নিত। ఆনে কোন দ্বিধা করেনি সে, ওদের সজ্গে থাকতে রাজি হয়েছে। কাজেই একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মাউনে অসে ওদেরকে পরিতাগ করবে সে।

তারমানে ডেকান কোন বিপদে পড়েছে। ঘাঞ্জি রাাঞ্চের কোন নোকের সজ্গে তার দেখা হয়ে গেলে বড়জজোর পাচচ-সাত মিনিট দেরি হতে পারে, তারপরও আটটার মধ্যে পপৗ亠ুুে পারার কথা তার। রিজের ওপর উটে গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল রানা, ফিরে আসছে ট্রাকের কাছে।
‘বিপদ, ডারবি। সিরিয়াস বিপদ!’
টেইলগেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি, হাতে গ্যাসোলিন ট্যাংকের ক্যাপ। 'কি বলছ?’
'ডেকান ফেরেনি।'
ডেকানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, নল-খাগড়ার বনে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে ও, সব বললূ রানা। অস্থিরি আর উদ্র্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'তাকে...', মাথার চুলে আঙ̧ল চালাল ও। ‘...আমি কিছু ভাবত্তে পারছি না, ডারবি। তাকে ওরা...।

রানার কাঁধে একটা হাত রাvল ডারবি। 'শান্ত इও। এমনও তো হতে পারে, গ্যাস ন্টেশনে দেরি হচ্ছে তার...।

মাথা নাড়ল রানা। 'ডেকান একজন ট্রাকার, ডারবি। শিডিউল সম্পর্কে জানে সে, সারাজীবন শিডিউল ধরে কাজ করতে অভ্যু। সে জানে, সমट্যের সামানাঁ হের-ফের হয়ে গেেলে কেউ মারাও যেতে পারে। কাজেই এ-ধরনের ভুল বা গাফিনতি তার দ্বারা হতে পারে না। ঠিক হয়েছে আটটা, যাই ঘাুক না কেন অবশ্যই আটটার সময় ফিরে আসবে সে। यদি না आসে, ধরে নিতে হবে••ধরে নিতে হবে তাকে আটকানো হয়েছে।
'মানে তুমি বনতে চাইছ...।
নিচে, শহরের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে ঝলমল করছে কালো ছায়া-২

আলো, অশ্পষ্টভাবে ডেসে আসছে সঙ্গীতের আওয়াজ। আগে ডেন্টার প্রবেশপথে রোমাণ্টিক একটা শহর বনে মনে হয়েছিল মাউনকে, এখন মনে. হচ্ছে ভীতিকর একটা হুকি আর ফাঁদ। তবে হুমকি আর ফাঁদকে গ্রাহ্য করার পাত্র মাসুদ রানা নয়, বিশেষ করে ওর একজন লোক যেখানে বিপদে পড়েছে। 'আমাকে যেতে হবে,' শান্ত গলায় বলল ও।
'যেতে হবে...কোথায়...কি বলছ!’ আঁতকে উঠল ডারবি।
'আমাকে জানতে হবে কি হঢ়েছে ডেকানের,' বলল রানা। ‘তোমার কোন ভয় নেই, কেউ জাত্ল না ট্রাকটা এখানে আছে। বেশি দেরি করব না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। ভাল কথা, তোমার. কাম্পে থেকে আরেকটা ক্যান ট্রাকে তোলা হয়েছিল, তাই না?’

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'जটাও দ্র গ্যালনের ক্যান।'
‘বের কররা ওটা, ডারবি,' বলল রানা। ‘শটগানটাও দরকার!’ হাত নাড়াচড়া করলেই কাঁধটা ব্যথা করছে ওর। ট্রাকে উঠন ডারবি, খানিক পর ক্যান আর শটগান নিয়ে নেমে এন।

প্রথমে ক্যানটা চেক করল রানা, উল্টো করে ধরে মুখটা বার কয়়েক জমিনে ঠুকন। সামান্য যে-টুকু পানি ছিল সব বাপ্প হরয়ে উড়ে গেছে, ভেঅরটা ওকন্না খটখটে। এরপর শটগানে দুটো কার্টিজ ভরে ফিরিরয়ে দিল ডারবিকে। বনन, 'নিচে নামব আমরা, নদীর কাছে যাব ।'
'কি করবে বনে ভাবছ, রানা?’
'সেটা ঠিক কর্ব ওপারে যাবার পর ।' আবার শহंরটার দিিকে ফিরল রানা, আলোগুলো দেখল। ডেকানকে আমরা এভাবে ফেলে তেতে পারি না। তাছাড়া, গ্যাসোলিন না পেনে কোথাও যাবার উপায়ও নেই । ত্ভাবে হোক এই ক্যান আমাকে ভরত্তেই হবে, অন্তত একবার হলেও। তা না হলে নেক বা চিতার কাছেও ফেরা সম্ভব নয়।'
'মাউন ছাড়া আর কোথাও て্থেকে গ্যাসোলিন'পাবার কোনই সষ্ভাবনা নেই?’' জিজ্ঞেস করল ডারবি।
'ন্গামিতে আরেকটা পাম্প আছে, সেখানে আরেকবার ক্যান ভরার সুযোগ পেতে পারি, আবার না-ও পেতে পারি। পরিস্থিতি দেখে মনে

হচ্ছে, অচল হর্যে পড়েছ্ছি আমরা।’ ঘুরে হাঁটা ধরল রানা, ওর পিছু নিন ডারবি।

রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা নদীর কিনারায়। কান পপতে কিছুম্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। এখনও শহরের ঢো়ালাহন ভেসে আসছে। মাঝেমষ্যে দু’একটা গাত্ডির হেডনাইট অন্ধকার আকাশের দিকে আলো ফেনছছ। তবে ব্রিজের ওপর এথন আর কোন যানবাহন
 ণেরুবার সময় যদি প্রঢ্যোজন পড়ে গা ঢাকা দেয়ার কোন সুত্যো নেই। বিজের ওপারে কেউ যদি অপ্পোয় থাকে, এ-মাথায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে দেথে ফেনবে ওকে। এরকম ঝুঁকি নেনয়া যায় না। ভিজ বাদ, পানিতে নামতে হবে ওকে।

আরও এক পাঁাচ ঘুরির়ে ক্যানের ক্যাপটা শক্ত করে আটকান রানা, তারপর হাতঘড়ির দিকে ছাকাল। ন’টা পাচ। ‘আমার জন্যে তুমি মাঝরাত পর্যন্ত অপেকা করবে,' ডারবিকে বলন ও। যদি না ফিরি, আমার কথা বা ডেকানের কথা ভুলে যাবে। রাস্তা ধরে একা রওনা হবে, চেট্টা করবে কোথাও থেকে যদি ঢোন সাহাय্য পাও। यদি তোমাকে থামান্না হয়, বনবে আমাকে তুমি চেনো না, এমনকি আমার নাম পর্যন্ত ঢশাঢনানি।

এক সেকেজ চিন্তা করল রানা। তারপর আবার বলল, ঢোমাকে ওরা అধু আটকে রাখতে পারে। চিতা আবার রওনা হবার আগে যেভাবে হোক ওদের হাত থথকে নিজ্জেকে তোমার মুক্ত করতে হবে। খ্রকবার ওটা লেক ছাড়িয়ে যেত়ে পারলে, शूঁজে বের করতে পারবে না। জলার পানিতে হারিয়ে যেতে পারে ওটা, কনজেশন হাণ্টারদের চোখে পড়ে তেতে পারে। পিছনে টেরোরিস্টর্রা রয়েছছ, তারাও ওটার নাগাল পেয়ে যেতে পারে। সার কথা হরো, ওটাকে তোমার হারাতেই হবে। शूँজে, পাবার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগেরও কম, তবু অমি চাই তুমি হাল ছাড়বে না $\cdots$ ।'
'আর এটা?’ শটগানটা উঁম করে দেখাল ডারবি।
‘পিছনে নেজুড় নিত্যে ফিরে আসতে পারি আমি, মানে কেউ আমাকে ধাওয়া করতে পারে,' বলল রানা। 'যদি আমাকে ছুটে আসতে দেখো বা আমার পিছনে কেউ যদি থাকে, ফাঁকা ঙুি করবে। অন্ধকারে টার্গেট প্র্যাকটিস করার দরকার নেই, দেয়েও হারিয়ে ফেনতে পারো আমাকে। ফু ফাঁকা আওয়াজ করনেই হবে, তোমাকে গোটা একটা সেনাবাহিনী বনে মনে করবে ওরা।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, সম্পৃর্ণ শান্ত সে। 'ওড লাক, রানা। তুমি यमि আটকা পড়ো, চিন্তা কোরো না। তোমার কথা মত সব ভুঢে যাব আমি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মিণ্য কথা বঢে পার বপয়ে যাব, নিষিত থাকতে পারো। প্রতিটি মিথেইই বিশ্বাসযোপ্য হবে, রিশেষ কর্রে এ্ৰকসজ্গে অতগুলো বলতে হবে যেখানে।'

ঘুরন রানা, পানিতে নেंমে সাবধানে রগোল। রোদ তেগে সেই যে গরম হয়েছে পানি, এখনও ঠাণা হয়নি। ব্যাঙ আর ঝিঁঝি ঝোকা ডাকছে চারদিক বথকে। आাকাবাঁকা গতিপথ দেট্থ বোঝা গেল, ওর সামনে দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। পানির ওপর প্রচুর আগাছা, পোকা-মাকড় ধরার আশায় মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে বপেচারা। ছন-ছনাৎ আওয়াজ পাচ্ছে রানা, নদীর তীরে ছছাট ছছাট ঢৌট ভাঙছে। ও জানে, এই নদীতে জলহস্তী আর কুমীর আছে। চোয়ারের একটা মাত্র চাপপ একজন মানুষকে দু’ুুকরো করে ফেলতে পারে জনহন্তী, একটা পা কামড়ে ধরে পানির তলায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে কুমীর।

পায়ের তলায় মাটি নেই, সাঁতরাতে ঔুু করল রানা। বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তবে গ্রাহ্য করছে না। একটুও ভয় করছে না ওর, তবে রাগ হচ্ছে। নিকেন খুন হয়েছে, খুন হয়েছে পুনম। এখন.আবার ডেকানকে আটকে রাখা হয়েছে! তাদের পরিচয় যা-ই হোক, এবার ওকে ধরার জন্যে ফাঁদ てপতে রেখেছে, কোন সন্দেছ নেই।

রানা উপলক্ধি করল, তাদের ফাঁদে ধরাও পড়ে গেছে ও। গ্যাসোলিন না থাকায় পালাবার সবণুনো রাস্তাই তো বন্ধ। কিন্তু তবু হাল ছাড়তে রাজি নয় ও। এই ফাঁদ থেকে বেভাবেই হোক বেরুতে

হবে ওকে। ডারবিকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে কালো চিতাকে, নিকেন আর পুনম হত্যাকাত্তের প্রতিশোধ নিতে হবে, আর তাই নিজেকেও বাঁচতে হবে ওর। আর বাঁচতে" হলে এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হবে ওকে।

দ্রুত সাঁতার কেটে অপর পারে ণপৗছুন রানা, পায়ের তনায় বালি ঠেকল। ক্যানটা ঠঠলে নল-খাগড়ার বনে ঢুকিয়ে দিল, তারপর সাবধার়ে ক্রন্ল করে উঠে পড়ন নদীর কিনারায়। মাটিতে তয়ে কান পেতে থাকন কিছুক্ষণ। ব্রিজে এখনও কোন যানবাহন বা পথিক নেই, শহরের কলওওজজনও স্তিমিত হুয়ে আসছে। আধ ঘণ্টা পর ডানকান'স হোটেন ছাড়া আর মাত্র দু’একটা বার ঢোনা থাকবে। মাউনের ন্লোকজন বেশি রাত জাগে না। শার্টের কিনারা নিঙড়ে পানি ঝরাল রানা। তারপর শরীরটা কোমরের কাছে ভাঁজ করে, মাথা নামিয়ে রাস্তার দিকে এগোন।

প্রথমে মনে হলো রাস্তাটা সম্পৃর্ণ নির্জন। দু’পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখানে ধুলো ঢাকা পথ, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি-ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে। ঢাল বেয়ে উঢে এসেছে, রাস্তায় পা ফেনতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেন ও।

সেই মুহৃর্তে লোকটা যদি না নড়ত, তাকে দেখতে বেত না রানা। নড়লও সামান্য, এক পা てেকে শরীরের ভার আরেক পায়ে চাপাবার জন্যে যে-টুকু দরকার। চাঁদের আলো নেগে সামান্য ঝিক করে উঠন তার কোমরের বেল্ট-বাকল। নিঃশক্দে পিছিত়ে এসে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা, ধ্ধীরে ধীরে বসল, তাকিয়ে থাকল চকচকে ভাবটা যেখানে দেখা গেছে।

বিশ গজ দূরে রয়েঁছে রোকটা, একটা গাছের গায়ে রেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার কোন ছায়ামৃর্তি নয়, পিছনে অন্ধকার ঝোপ থাকায় আবছা আর ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে কাঠামোটা। তার মুখ, কাপড়চোপড়, হাত দুটোর অবস্থান, পা রাখার ভঙ্গি, কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না তবে নিঃসন্দেহে জানে লোকটা কে, কি করছে ওখানে।

টেরোরিস্টদের কেউ হতে পারে না, কারণ তারা এখনও মাউনে কালো. ছয়া-২

পৌছুতে পাররনি। নোকটা অবশ্যই দক্ষিণ, আফ্রিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বস-এর একজন এজ্জেন

রাস্তাব বাঁকে একজোড়া হেতনাইটের আলো দেখা ণেন। ঝোপের আরও গভীরে সরে এল রানা, গাড়িটা চলে যাবার পর আবার বেরিয়ে এন কিনারায়। ब্রিজের ওওপর চোখ রেতে এথনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢোক্টা, আগের মত গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। এইমাত্র তাকে পাশ কাট্যেয়ে গেছে প্রাইভেট কারটা, जার পায়়র চারপাশে পাক খাচ্ছে ধুলো। খুক করে কেশে ওঠার শব্দ পেল্র রান্গা। গুড়ি মেরে বসে থথকে মাথাটকে খাটাবার চেষ্টা করল ও।

একমাত্র বাখ্যা হতে পারে ডারবি। বস্ কি ভাবছে আন্দাজ করা যায়। जারা ধরে নেবে ডারবিকে নিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ও। কিং্বা ভাবছে, ডারবিকে ফেনে ররখে নিজের জান নিয়ে একা পালাচ্ছে। যাই ঘটুক না কেন, তারা জানে যে আগে হোক পরে হোক গাােোলিনের জন্যে আড়ান থথকে বেরুতেই হবে ওকে। আর গ্যাসোনিন বপতে হলে মাউন বা घাঞ্জিতে না এসে উপ্য নেই ওর। তাই ঘাঞ্জিতেও ঢ়োক রেরেছে তারা, মাউনেও রেরেছছ। বসের এজ্জেট্টা বতসোয়ান্ার কোন শহরে ওত্ পের্তেছে, এটা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কারণ ধরা পড়লে স্রেফ মারা পড়বে সব ক’টা রাজননতিক গণগোল ব্যো ফরুু হবে সেটার কথা নাহয় বাদই দেয়া গেন। তারমানে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি निয়েছে বস্। কেন?

কারণটা পরিষ্ষার। ভোরা ডারবিকে তাদের দ্রকার। একমাত্র ডারবিই তাদেরকে่ বারগাম সম্পর্কে ত্থ্য দিতে পাঢে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রতিটি বড় শহরে দাঙ্গা বাঁধিয়ে নুঠপাট করছে বারগামের দন, শত চেষ্টা কর্রও নাটের ওরুকে ধ্রতে পারছে না বস্। ধরবে কি করে, তার সম্পর্কে নিরেট রকান তথ্যই তো তাদের কাছে নেই। অ্থ্য আছে ডারবির কাছে, কাজ়েই ডারবি এখন তাদের কাছে অত্ত্ত মূন্যবান।

লোক ওই একটাই নয়, জারন রানা। চারদিকে আরুও অনেক ছড়িয়ে আছে। শহরের প্রবেশপথ, গ্যারেজ, ট্রেডিং স্টোর, এমন কি

হয়তো ডানকান’স হোটেলেও পাহারা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পনেরোবিশজন হতে পারে। শহরে ঢোকামাত্র খপ্ করে ধরবে ওকে। যেমন ডেকানকে ধরেছে।

রাঁগে শক্ত হয়ে ণেল রানার শরীর। এই সময় আরেক জোড়া রেডনাইট দেখা গেল দৃরে, পিছিত়ে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। এটাও একটা প্রাইভেট কার‘। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। আলোর আভায় এবার একটা ট্রাক দেখতে পেল ও, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা যে গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে, তার ঠিক বাঁ দিকে। গলা লম্বা করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তনতে পেল্ন আরেকটা গাড়ি আসছে।

কি করবে ঠিক করে ফেলন ও। গ্যাস স্টেশনে যাবার কোন উপায় নেই, আবার গ্যাসোলিন ছাড়া ওদের চলবেও না । বোঝাই যায়, ট্রাকটা দক্ষিণ আফ্রিকান নোকটার বাহন। মাউনের প্রতিটি ট্রাকে স্ট্যাণ্ডার্ড ডেজার্ট ইকুইপমেন্ট থাকে, ধরে নেয়া ‘যায় এটাতেও আছে। অর্থাৎ ট্রাকটার চেসিসের সঙ্গে শক্তভাবে আটকান্নে আছে একটা ফুয়েন ভর্তি রিজার্ভ ট্যাংক।

ক্যানটা শক্ত করে ধরম রানা, অপপক্ষা করল যতক্ষণ না কারটা ওর লেভেলে ণপৗঁছুল, তারপর ছুটন ওটার পিছনে ট্রাকটাকে লক্ষ্য করে—ধেঁায়া আর এঞ্জিনের আওয়াজ সাহায্য করছে 'ওকে। পনেরো গজ ছুটল ও, ঝোপের ভেতর ঢুকে বসে পড়ল। সামন্নে ঝোপ-ঝাড় থাকায় নোকটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তবে ঠিক ককোথায় আছে জানে ও। নোকটার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিছু টের পেলে নড়ত বা চিৎকার করত। ধীরে ধীরে ক্যানটা নামিয়ে রাখল ও, অন্ধকারে হাতড়ে .তুলে নিল আধ সের ওজনের একটা পাথর। নিঃশচ্দে দাঁড়ান, একটু একটু করে সামনে বাড়ছে।

অন্ধকার ঝোপে কিভাবে নিঃশব্দে হাঁটতে হয় জানে রানা। এ রকম পরিস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর 'হয়ে ওঠে, অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও বোধহয় সাহায্য করে। না দেখেও বুঝতে পারে কোথায় পড়ে রয়েছে ৮—কালো ছায়া-২

ককনো ডাল বা পাতা, কিংবা ছোট একটা নুড়ি পাথ্র, পা ফেলতে গিয়েও শেষ মুহৃর্তে ফেলে, না, ওগুলোকে টপকে যায় নয়তো পাশে কোথাও পা ফেনে। রাগটা এখনও আছে, তবে তা তুধু মনোযোগে গভীরতা আনতে সাহায্য করল। শিকারী বিড়ালের মত সতর্ক রানা। সামনের শেষ আড়াল ছোট একটা ঝোপ। নিঃশব্দে সেটা ফাঁক করন ও। সেই আগ়ের জায়গায়; একই ভঙ্গিতে দাঁড়িতয় রয়েছে লোকটা, ব্রিজের দিকে মুখ করে। হাতের পাথরটা ভাল করে ধরল ও, निঃশ্বাস আটকাল, তারপর তৈরি रরো ছছোড়ার জর্যে। হাই তুলন লোকটা, এক পা থথকে আরেক পায়ে ভর দিল, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের ভেতর আলোকিত সবুজ ডায়ালটা দেখতে ণপল রানা। সেই সঙ্গে সাবান, তামাক আর সেন্টের গন্ধ てেল ও। পরমুহৃর্তে লাফ দিন সামনে, নোকটার ঘাড়ের পিছনে সজোরে ঘা মারল পাথরটা দিয়ে। শেষ কয়েক গজ ছুটে অসেছে রানা, কোন শব্দ হয়নি। ভোঁতা একটা আওয়াজ উঠল, ফোঁস করে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেনন লোকটা, তারপর নিঃশব্দে ঢলে পড়ল মাটিতে।

স্থির হয়ে গেছে রানা, কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের একটা বার থেকে মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে, নদীর ওপারে কোথাও રেঁড়ে গলায় গান গাইছে মাতাল এক লোকं, আর ঝোপ থথকে বেরিয়ে আসছে পোকা-মাকড়ের বিরতিহীন শব্দ। লোকটা বেঁচে আছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, ফিরে এসে ক্যানটা তুলে নিन মাটি থেকে, তারপর ট্রাকের দিকে অগোল।

সময় নিয়়ে, সাবধানে এল রানা। প্রথমে দূর থেকে ওটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার, কু করল পিছন থথকে। কেবিনটা খালি, আশপাশেও আর কাউকে দেখা যাছ্ছে না। কাছে চলে এল এবার, মাটিতে হাঁটু গাড়ল, তারপর হাত় বাড়িয়ে চেসিসের তলাটা স্পর্শ করল। ওর ধারণা মিথ্যে নয়। পিছনের চাকা দুটোর মাঝখানে অকটা ফুয়েন ট্যাংক আটকান্না রয়েছে। রাবার টিউবের একটা কুণুলীও রঢ়েছে, ট্যাংকের সঙ্গে মেটাল্ল শ্প্রীং-ক্লিপ্প দিয়ে জোড়া লাগানো ।

টিউব নামাन রানা, প্যাচ ঘুরিয়ে ফিলার ক্যাপ খুলन, তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। অকেবারেই অস্পষ্ট, কোন রকম তনতে পাচ্ছে। নরম, খসখসে একটা আওয়াজ। রাতের অন্যানা শক্দের সঙ্গে মিনছছ না। ঘাড় ফেরাতে কু করন ও। কিন্তু ইতিমষ্যে দেরি করে ফেলেেছে।

একটা টর্চ জললে উঠে ধাঁধিয়ে দিন ওর চোথ। চেই সর্গে টর্চের পিছ্ন থেকে এক্টা লোক চিৎকার করে উঠল। 'অ্যাই, কি করাছ তুমি?’ কর্কশ, নাকি সুর। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সব শ্বেতাঙ্গই এই সুরে কথা বनে ।

গাছের পাশে দাঁড়ানো নোকটা একা ছিন না। তার সঙ্গী রাস্তার ওপর টহन দিচ্ছিল। খস়খস শপ্টটা হয়েছে বালির ও़পর বুট ঘষা থাওয়ায়।
'জেসFস, তুমি...!' প্রথম্বার কথ্থা বলার সময় নলাকটার গলায় রাগ আর ঝাঁঝ 'ছিন, রানাকে সম্ভবত ছিঁচকে চোর মনে করেছিল। এখন বুঝতে পেরেছে রানা কে। তার কথা শেষ হয়নি, বিদুফ্বেেেে সামনের দিকে লাফ দিল রানা।

এটাই একমাত্র সুযোগ ওর, শেষ উপায়। এরই মধ্যে নোকটা যদি অT্ত্র বের করে না থারে, গই মূহৃর্তে হাত বাড়াচ্ছে সেটার দিকে। মাত্র কয়েক সেকেণের মধ্যে রানাকে গুনি করে ফেলে দিতে পারবে সে। দু‘জনের মাঝখাতে দূরতু ছিল তিন গজ। লাফ দিয়ে সে-টুকু পার হয়ে আসছে রানা, আরেকবার চিৎকার পনতে পেল। উন্মত্তের মত ঢোঁ দিল টর্চ লক্ষ্য করে, হ্যাচকা টানে কেড়ে নিন, প্রায় একই সঙ্গে নাথি মারল তলপেটট।

চিৎকার করার আগে অস্র্রা বের করেনি বোকটা। হিপ হোলস্টার থেকে বের করছে সেটা, এই সময় তার নাগাল পেয়ে গেল রানা। ওর় নাথিটা ব্যর্থ হলো, লাগল.না তলপেটে, তবে তার হাতটা ধরে ফেলন। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল অস্ত্রটা, পরমুহৃর্তে পরম্পরের সঙ্গে বাড়ি খেন দু'জন, ঔরু হনো ধস্তাধস্তি, দুজনেই পড়ে গেল মাট্তিত।

লোকটা বিশাল, গায়ে অসুররর শক্তি, পেশীতুো যেন ইস্পাত।

হিংম, দয়ামায়াহীন পশ্রে মত লড়ডে. জে। গড়িয়ে দিচ্ছে শরীর, ঘুরে যাচ্ছে, ঠেকিত্যে দিচ্ছে রানার আঘাত্ছলো, তারই ফাঁকে কনুই দিত্যে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে থথঁততেে দিচ্ছে রানার পাজর আর বেট। তার চেয়ে রানা ত্রিশ পাউণ হালকা হন্লও, আন আর্মড কমব্যাটট ওরও ট্রেনিং নেয়া আছে। আঘাত্জেলো কোন ব্যথাই দিচ্ছে না, এমন্টি

 গাত্যে, আর সেই ফাঁকে পাল্টা আঘাত করছে বেছে বেছে লোকটার দুর্বল জায়গায়। হানলকা বনেই ওর कিষির্রতা বেশি, সুযোগ ণেলেই কাজে লাগাল। বারবার লোকটার নাগালের মধ্যে চলে এল ও, কঠিন মারণলো ঠঠকাল, বাক্তুনো গাহ্য না করে পাল্টা আঘাত করন, তারপর সরে গেল চোখের পলকে।

ওর কৌশশনটা ধরে ফেনল নোকটা। রাগে হোক বা আতঙ্কে, ভুলে নেল তার ট্রেনিং। হিংম পখ্র মত মাথা, দাঁত, নখ ব্যবহার করল এবার। গলায় আর হাতে আঁচড় খাচ্ছে রানা, রক্ত রেরির্য় আসছে, यদিও সেদিকে ওর তেমন चেয়ান নেই। সুযোগ পেদেই প্রতিপক্ষের নাক-মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারছে ও, লাথি মারছে পাজূরে আর বপটট। হামাগুড়ি দিয়ে এপিচ্যে আসে নোকটা, বাঘের ভঙ্গিতে থাবা মারंতে চায়, লাথি মেরে তাকে দৃরে সরিয়ে দেয় রানা। এডাবে কিছুহ্ষণ চলার পর দুর্বল হয়ে পড়ন লোকটা, তবে রানা এখনও่ ক্রান্ত হয়নি.। ণেষ লাথিটা পড়তে ট্রাকের গায় ধাাক্কা ঢেল সে, মাথাটা ঠুকে গেল্ শক্ত চাকার সজ্গে। দম নেয়ার জন্যে স্থির পড়ে থাকন এক সেকেও। এর -আগে প্রতিবার সে-ই রানার দিকে অগিতয়ছে, এবার রানা তার ওপর চড়াও হলো। ডাইভ দিন ও, উড়ে এসে পড়ন প্রতিপক্ষের বুকের ওপর। দু’হাত দিয়় চেপে ধরল মোটা গলাটা। ওর নিচে থেকে शাঁটু চালালল নোকটা, ইচ্ছে ওর তনবপটের নিচেটা থেঁতেে দেবে। সতর্ক ছিন রানা, হাঁটুর আঘাতটা ঠেকাল উরু দিঁ়ে। ইতিমধ্যে ওর হাত দুটো তার গলায় শক্তভাবে চেপে বসে়ু। দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হয়েছে

নোকটার। আর মাত্র পাচ সেকে૭ ধস্তাধস্তি করল সে, তারপর নিস্তেজ হয়ে গেন শরীর।

তাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা, তারপর ধীঢে民ীরে দাঁড়াল, সরে এল এক্ পা। লোকটা নড়ছে না দেখ্থে ঘুরু ও, উ্রাকের পিছনে চলে এসে রাবার টিউবটা ঢোকাল ট্যাংকে। টিউবের অপর প্রান্তটা মুখ্ে পুরে চুষন, ফুয়েল চলে আসত্ সেধিয়ে দিল ক্যানের ভেতর, থু থু ফেনল মাটিতে।

গ্যাসোলিনের আওয়াজ পাচ্ছে ও, ধীরে মীরে ভরে উঠছে ক্যানর্টা। চার ভাগের তিন ভাগ ভরে গেছে, এই সময় আরও একটা গাড়ির শ্দ ছুকন কানে। রাস্তার বাঁ<ক জোড়া হেডলাইট। মাথা তুলন রানা । িিয়ার বদল করুল ড্রাইভার, এঞ্রিনেন আওয়াজ আরও কাছে .চলে এন, ঝোপঝাড়ে উজ্জূল নকশা তৈরি করল আলো। इंঠৎ করেই বুঝতে পারল, গাড়িটট ব্রিজ ণেরুবে না। রাস্তা ছেড়ে এসেছে ওটা, এগিয়ে আসছে টাকের দিকে।

ডানে-বামে দ্রুত তাকাল রানা, অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করে নিচ্ছে হেডলাইটের আলো। অन্য কিছু হরে পারে না, এ নিশ্য়ই বস্-এর একটা কমাও ভেহিকেল, এজেন্টদের অবস্থান চেক করতে বেনরিয়েছে। এক মুহৃর্ত ইতস্তত করুল রানা, দরদর করে ঘামছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। তারপর টান দিয়ে টিউবটা খুল্ল ফেলল, ক্যাপ বন্ধ করে ক্যানটা তুতল নিন, ঝোপের তেতর দিয়ে ছুটন রঁকেবেঁকে।

সঙ্গে ক্যানটা না থাকনে পালাতে কোন সমস্যা হত না। কিন্তু বড় বেশি ভারি ক্যানটা, घন ঘন দোল ঢখয়ে বাড়ি মারছে ওর পাত্যে, ফলে ছোটার গতি বাড়ারেনা যাচ্ছে না। ব্রিজের সামনে পপৗছুল ও, সেই সঙ্গে আলোয় ভেসে গেল চারদিক, দ্’’জন তোক একসস্গে চেঁচিত্যে উঠল, বাতাসে শিস কেটে মাথার পাশ টেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুনেট।

बिজে না উঠে রাস্তা てপরুল রানা, জানে একমাত্র অন্ধকার নদীই এখন বাঁচাতে পাঢর ওকে। बিজের খিলানগুো এমনভাবে তৈরি, কোন কালো ছায়া-২

অড়াল পাওয়া যাবে না। হেডলাইটের আলোয় প্রতিপক্ষ ওকে আদর্শ টার্গেট হিসেবে দেখতে পাচ্ছে। নদী আর ডারবিই এখন একমাত্র ভরসা, সে यमि এখনও শট্টান নিয়ে অপপক্ষায় থাকে ওখানে + রাস্তা থথকে হড়কে নিচে নামন ও, টান দিয়ে পানিতে ফেনল ক্যানটা, ডাইভ দিল ওটার পিছনে। দ্রুত সাঁতরান্নার চেষ্টা করছে, এক হাতে ঠেলছে কানট। । ক্যানের ভেতর বাতাস থাকায় ডুবদে না সেটা।

নিজের জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে ডারবিi নদীটা অর্ধ্রে পেরিয়েছে রানা, দু'বার গর্জে উঠল শটগানं। একটু পর আরও দু’বার। কাঁচ ভাঙার শব্দ 心েসে এন, ব্যথায় जুভিয়ে উঠন কেউ, পরমুহূর্তে চোখধাঁধানো আলো নিভে গেল।

রালি স্পর্শ করল রানার পা, ক্যানটা দু’হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে নিল ও, উঠে এল কিনারায়।
‘আমাকে দাও ওটা...,' বনে এক হাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল ডারবি, অপর হাতটা বাড়াল ক্যানের হাতল ধরার জন্যে। ঢাল বেয়ে পাশাপাশি ছুটন দু'জন, ক্যানটা মাঝখানে, দু’জনেই ধরে রেখেছে। बিজের পিছনে এখনও অন্ধকার, আর কোন ホুি হচ্ছে না।
‘কারা ওরা, রানা?’ ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস কর্লল ডারবি।
‘দক্ষিণ আফিকান $\cdots$, राँপাচ্ছে রানা, কর্কশ গলায়ं বলन, ‘...বাস্টার্ড। শহরেরে চারদিকে ছছড়িয়ে আছে, পালাতে আরেকটু দেরি করনে...।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, চুলে প্রায় ঢকা পড়ে ৰগছে তার মুখ। ‘ওদেরকে গাড়ি নিঢ়ে ব্রিজে উঠতে দেথে গুনি করি আমি। তারপর দেখলাম ব্রিজ থেকে ওরা নদীতে, মানে তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছে। তাই আবার তুলি করনাম হেডনাইটের দিকে।'
'ধन্যবাদ, ডারবি।'
রিজ-এর ওপর উঠে অসেছে ওরা। ডারবিও হাঁপাচ্ছে। টয়োটার কাছে না বপৗছান্না পর্যন্ত আর কেউ কথা বলল না। ট্রাকের গাত্য় হেনান দিয়ে কয়়েক সেকেও বিধাম নিল রানা, ক্রান্তিতে নুয়ে আছে

মাথা। গলা আর হাত জ্বানা করছে, নদীর পানিতে রক্ত ধুয়ে যাওয়ায় आঁচড়েরে দাগэুলো সাদাটে লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাজজর আর ণেটে ব্যথা অনুভব কর়ছে ও। দম অকটু ফিরে てেতেই ক্যানটা তুলে নিল, টয়োটার ট্যাংকে ফুয়েল ভরল। মাত্র আট গ্যালন। আগের ছিল এক, তারমানে নয় গ্যালন। লেক ও চিতার কাছে ফিরে যাবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্ত্র তারপর আর‘কোথাও যাওয়া যাবে না। এখন আর ন্গামি পাম্প থেকে ফুয়েল সংগ্রহ করারও প্রণ্ন ওঠে না । মাউন আর ঘাঞ্জির্র মত ওখানেও কড়া নজর রাখা হয়েছে।

টয়োটার সামনে চढলে এল রানা। চাঁদের আলোয় একা দাঁড়িয়ে রর়েছে ডারবি, শটগানট়া এখনও তার হাতে। রানাকে দেখতে ধেয়ে মুখ তুলन সে, কথাটা বলার জন্যে হাঁ করল, কিন্তু ব্ন্নতে না পেরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

এত কিছু করার পর, সব ভেস্তে গেছে। পাথর, বালি আর ক়াঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে শত শত মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা, কালাহারির অত্যাচারী রোদে সেদ্ধ হয়েছে দিনের পর দিন, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছে, হারিয়েছে. নিকেল আর পুনমকে। সবই বৃথা, এত ত্যাগ স্বীকারের পরও হেরে গেছে ওরা।
‘কি হয়েছে; ডারবি?’
‘‘ুঝতে পারছ না কি হয়েছে? আমরা অচল হয়ে পড়েছি! ফুয়েন যা আছে ন্গামি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, তার বেশি না।'এক সেকেণ্ড থামল ডারবি, তারপর আবার বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, ফুয়েল থাকলেও কোন লাভ হত না।
‘এ-কথা বল্ছছ কেন?’
‘প্রথমে আমাদের পিছদন ছিল শধু একদল কান্ো টেরোরিস্ট। এখ়ন দক্ষিণ আফ্রিকান এই শ্ব্রেত্তাঙ্গরাও পিছু নেবে। টয়োটার চাকার দাগ কান সকানে ঠিকই থুঁজে নেবে ওরা। একটা দল হনে হয়তো ফাঁকি দেয়া বা সামলানো সম্ভুব হত, একই সঙ্গে দুটো দলকে তুমি কিভাবে ঠেকাবে?’ দীর্ঘশ্বাস ঢ়েননন ডারবি। ‘পারলাম'না, রানা, হেরে গেলাম

আমরা। কি জান্না, মররে আমি ভয় পাই না—কিন্তু।দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যে তোমাকেও আমি এর মধ্যে টটনে এনেছি...।

কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না রানা। তারপর বল্ল, 'আজ রাতে হান্টিং এরিয়া মাতসেবি-তে চলে যাবে চিতাটা, ঠিক?’
‘যাবে...এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছে"'’
'มাতসেবিতি আমরা কি পাচ্ছি?’’ জানতে চাইন্ল রানা, উত্তরটাও निজে দিল। 'পানি। ঠিক?'
'ই্যা। মাতসেবি ডেল্টারই একটা অংশ। ওখান থথকে সেই অ্যাঙ্গোলান সীমান্ত পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে। কেন, কি ভাবছ তুমি? এসব ভেবে এখখ আর লাভই বা কি?’
‘এখান থথকে কত দৃরে অ্যঙ্গোলান সীমান্ত, তুমি' জানো?’ প্রক্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস কররল রানা।
‘সোজা?’ মনে মেনে একটা হিসাব করল ডারবি। 'সঙ্ভবত তিন শো মাইল। কিন্তু, রানা, চিতাটা সোজা পথ ধরে যাচ্ছে না। যাচ্ছে উত্তর দিকে। ষাট মাইল ণেরুল্লেই মাতসেবি থথকে বেরিয়ে যাবে ওটা, বেরিয়ে যাবে ডেল্টা থেকে, আবার ঢুকবে মরুভূমিতে । কালাাহারির ওই অংশটা অন্যরকম, রানা’। সাংঘাতিক দুর্গম। আমার চেয়ে তোমারই তা ভাল জানার কথা। জ্সোস, বুশম্যানরা ছাড়া আর কেউ ওদিকে যেতে সাহসই পায় না...।

রানার ভুরু এখন আর কুঁচকে নেই। ডারববিকে থামিয়ে দিয়ে বলল; 'আমরা হারিনি, ডারবি। এখনও নয়।’

ব্যাকুন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ডারবি। 'হারিনি?’'
'না। ছাপ ধরে চিতাটার কাছে ফিরের যেতে পারব' আমরা। এখন থথকে পানি কোন সমস্যা হবে না। যে গতিতে ওটা এগ়ােচ্ছে, ষাট মাইল পেরুতে মাত্র তিন দিন লাগবে। এই তিন দিন ওদেরকে আমরা ফাঁকি দিতে পারব বনে আশা রাখি। তার্পর, তোমারই ভাষায়, একবার ডেন্টায় পৌছুলে কাউকে অনুসরণ কব্যা অত্তন্ত কঠিন। কঠিন আমাদের জন্যে, 亦া, তবে যারা আমাদের পিছনে থাকবে তাদের জন্যেও…।'

यूক্তিটা ডারবির মাথায় দুকতে তুু করল। কিছু বলতে চাইল্ সে, রানা তাকে সুযোগ দিল না।
‘অন্তত চেষ্টা করে় দেখতে হবে আমাদের, ডারবি। এর কোন বিকল্প নেই। যদি চেষ্টা না করি, তার মানে হবে চিতাটার মৃত্যু নিশিত করা।' ডারবিকে রানা মনে করিয়ে দিল, বারগামের ঢলাকদদর নির্দেশ দেয়া হয়েছে দেখামাত্র চিতাটাকে যেন মেরে ফফনা হয়। তারা যদি ওটাকে মারতে বার্থ হয়, সুযোগ নেবে কনসেশনের শিকারীর্রা এই পরিস্থিতিতে ওরা যদি ও্বু ওটাকে মাতসেবির বাইরে てপৗছছ দিতে পারে, তাহলে আবার মরুভৃমির নিরাপদ আশ্রয় বপয়ে যাবে। ওদিকের মরুতে একটা পাহাড়ী এলাকা আছে, সোড়িতো। বুশম্যানদের পবিত্র পাহাড় ওটা, এनাকাটা দুর্গম বলে ৫ধু ওরাই ওদিকে যায়। কে জানে, চিতাটা হয়তো সোডিলো পাহাড়ের দিকেই মাচ্ছে, যাচ্ছে হয়তো পুরুষ সঙ্গীর সঙ্দে মিলিত হবার জন্যে, গর্ভধারণের উল্mে্যে। সবশেশে রাiানা বনল, ‘্য-কারণেই হোক, ওটাকে আমি নিরাপদ অবস্থায় দ্দেখতে চাই, দেখতে চাই তার এই কঠিন যাত্রা সফন হয়েছে। কেউ যদি বাধা দেয় আমাকে, তার কপানে খারাবি আছে...;
 ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতেই বলन, 'কথ্থা দিত্যেও রার্খানি তুমি, রানা। ভেবেছ আমি ভুলে శেছি, না? বলেছিনাম आমি যদি তোমাকে •চিতাটা দেখাতে .পারি; 'তুমি নিজের সম্পর্কে সব কথা বনবে আমাকে। কে তুমি, রানা? এভাবে কোথেকে অরে আমার জীবনে?’ কথ বলছছ, কাঁদছে, আবার অস্থিরভাবে চুমো খাচ্ছে রানাকে।
‘ণতাবে যদি বারবার ভিজতে হয় আমাকে, সর্দি রেনেে যাবে না?’
কাঁদতে কাঁদতে ফেেসে ফেনন ডারবি। রানাকে শেষ এ্রকা চুমো খখয়ে হাতের শটগানটা ছूँড়ে দিল সীটের ওপর, তারপর উঠে বসল হুইলের পিছনে, স্টার্ট দিন এঞ্রিন্।

অন্ধকারে আরও কয়েক সেকেণ্ড একা দাঁফ্ড়িয়ে থাকল রানা। ডেকানের কথা ভাবছে ও। তার কপালে কি ঘটেছে আন্দাভ় করা যায়,

নিশ্চিত হবার এখন আর কোন উপায় নেই। বসের হাতে বন্দী হয়েছে সে, কিঃবা হয়তো ন্মরে ফেল্না হয়েছে তাকে। প্রতিশোধ নেয়ার কোন উপায় নেই, এখন জান বাঁচানোটাই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তার ক্থা, নিকেলের কথা বা পুনমেরে কথা ভুলবে না ও। প্রতিশোধ অবশাই নেবে, সময় ও সুযোগ মত।

চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিষ্ষার হঢ়ে উঠন একটা দৃশ্য। उরা দু'জন, ও আর ডারবি, ডেল্টা ধরে হাঁটছে-ওদের সামনে কালো চিতা, পিছ্নে টেরোরিস্ট আরে দষ্ষিণ আফ্রিকানরা, দু’পালে অনেকগুলো হান্টিং পার্টি। ব্যাপারটা পাগनাম্মি ছাড়া আর কিছু নয়, তবে ডারবির দেখা পাবার পর モথকে যা কিছু ঘটেছে সবই তো পাগলামির ফসল। এত দৃর এসে, ডারবিকে ভান লাগার পর, চিতার নিরাপত্তার দায়িত্ন নিজ্জের কাঁধে স্মেচ্ছায় তুলেে নেয়ায়, এথন আর হেরে ম্যেত রাজ্রি নয় ও।
'কি হলো?' ট্রাকের কেবিন থেকে চিৎকার করল.ডারবি। তুমি আসৃছ, নাকি আমি একাই রওনা হব?’

কেবিনে উঠে ডারবির পাশে বসল রানা, রিজ ধরে এগোন টয়োটা। এখন আর নিঃশব্দে বা সাবধানে যাবার কোন দরকার নেই, যত জোরে সস্তু ট্রাক চালাল ডারবি। ঝোপের ভেতর বালি ঢাকা জমিন উঁচ-নিচ্, সারাক্ষণ ঝাঁকি খাচ্ছে টয়োটা। এই পথ দিয়েই র্রসেছিল ওরা, ত্থনকার চাকার দাগওুো চাঁদের আঢোয় পরিষ্কার ঢঢখা যাচ্ছে।

ডারবির পাশে চুপচাপ বসে আছে রানা, একটা হাত সেফটি বারে, গ্ভীর চিন্তায় মগ্গ। এগারোটা বাজে। নেক বথেক মাউনেં পপৗছুতে সারাটা সকাল লেগে যায় ওদের, তবে সময়টা ছিন দিন, ঘীর গত্তিতে এপিচ্য়ছে ওরা, ডেকান কোথাও একটা ফার্ম দেখলেই থামতে বলেছে ডারবিকে। এখন ওরা দৃরতুটুুু ৃপরিশ়ে যেতে পারবে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে, গাছটার কাছে প্পৗছুবে রাত দুটোয়।

ততক্ষণে তিন ভাগের এক ভাগ রাত ণপরিয়ে যাবে, দুটোর আরও অনেক আগে গাছ থেকে নেমে রওনা হয়ে যাবে চিতা। বিশ মাইন পেরিয়ে রেকের উত্তর প্রান্তে. পৌছুবে ওটা, যে রাস্তাটা আড়াআড়িভাবে

পার হবে সেটা বতসোয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে মাউনের যোগাযোগ রক্ষা করছে। তারপর মাতসেবিতে ণৌৗছুবে চিতা, সকালের মধ্যে কনসেশন এরিয়ার কিনারায় কোথাও আবার অকটা গাছে চড়বে।

ছাপ অনুসরণ করা তেমন কঠিন হবে না। এখানেও খোলা মরুভূমি ধরে ছড়ানো-ছিটানো ঝোপের ড়েতর দিয়ে অগোবে চিতা। কিন্তু তারপর মাতসেবি, ডেল্টার তরু, যেখানে সমস্যার কোন শেষ নেই। এলাকাটায় অসংখ্য চ্যানেন আর লেগুন রয়েছে। তারই মাঝে নিচু দ্বীপের মত পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে আছে ঝোপ ঢাকা বানি.। শকনো জমিনের ওপর চিতার পায়ের,ছাপ আগের মতই পরিষ্কার দেখ্খা যাবে। কিন্তু ওগুলোর কাছে বপৗঁছুতে হলে মাঝে মধ্যে পানিতে সাঁতার কাটতে হবে। তখন ওটার পিছনে নিশ্চিতভাবে থাকার জন্যে অনুসরণ করতে হবে দৃষ্টি দিয়ে।

অন্ধকার রাতে, পানির ওপর, দৃষ্টি দিয়ে? হাস্যকর একটা ব্যাপার, কোন শিকারী এ-ধরনের কাজ করতে যাবে না । তবু রানা জানে, এটাই ওদের একমাত্র সুযোগ। সুযোগ বলতে হবে এই জন্যে যে চিতা যে আচরণ করছে তা অন্য কোন প্রাণী করর না, সে সরল একটা রেখা ধরে যাচ্ছে কোথাও। সে-কথা মনে রেখেই ডারবিকে আশার কথা শনিয়েছে রানা। ওদের সফन হবার সंম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও আছে, यদি ওরা দু’পাশের আর পিছনের দলগুলোকে ফাঁকি দিতে পারে।

হান্টিং পার্টিওুলো ঝাঁমলা সৃষ্টি করতে পারে। চিতাটাকে দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না, গুলি করে ফেনে দেবে। তবে সময় ও সুযোগ পেেনে যুক্তি দেখিয়ে তাদেরকে হয়তো ক্ষান্ত করা সম্ভব। কিন্তু বারগামের টেরোরিস্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকানরা শুধু ঝামেলা নয়, মৃর্তিমান ত্রাস। টেরোরিস্টরা যত তাড়াতাড়ি সষ্ভব আবার একটা হামলা করবে, সস্ভবত কাল সন্ধ্যায়। সুযোগ পেলে দক্ষিণ আফ্রিকানরাও তাই করবে। ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে মাউনে যারা পাহারা বসায়, সেখানেই তারা থেমে থাক্বে না, পথের শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করবে।

এই পরিস্থিতিতে ‘ওদের দু’জনকে সারাঙ্ষণ চলার মধ্যে থাকতে কালো ছায়া-২

হবে। সুয়োগ পেলেলই ছোটো, প্রঢ়োজন হলেই লুকাও। আর আশায় বুক বাঁধো, প্রার্থনা করো—তাপ, পানি, কাঁটা-ঝোপ, বালি ও নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে কার্লা চিতাকে যেন অনুসরণ করা যায়, বাকি সবাই যেন পিছিতয়ে পড়ে।

তিন দিন। তিনটে দিন মশা, সেতসি মাছি, জলহস্তী, কুমীর আর হাতির সঙ্গে সংগ্রাম কদর টিকে থাকতে হূেে ওদেরকে। দিনের বেলা রোদের ছ্যাকা ঢেতে হবে, রাতে হি হি করতে হবে শীতে। যে কোন মুহৃর্তে যে-কোন দিক থেকে হামলা আসতে পারে। শরীরে থাকবে ব্যথা আর ক্রান্তি। অত কষ্ট, এত ঝুঁকি, ত্ু একটা কালো চিতার জন্যে। বিরল ,প্রজাত়ির একটা প্বাণী, ওরা চাইছে না কেউ ওটাকে মেরে ঢ়़েলুক। সমস্ত বাধা আর বিপদদ পেরিয়ে ওটা যদি আবার নিরাপদ মরুভূমিতে পৌছুতে পারে, তাহন্লেই ওটদর এই অভিযান সার্থক, হরে। রানা জানে, প্রাণীটাকে এমন কি কাছ থথকে একবার ভাল করে দেখার সুযোগও হবে না ওদের। দেখতে যদি পায়ও, এক পলকের জন্যে কালো একটা ছায়াই শধু দেখতে পাবে, দূর ঢথেকে আরছ, হারিয়ে যাচ্ছে সামনের, মরুভৃমিতে।

ডারবির দিকে তাকাল একবার। হুইদের ওপর ঝুঁকে আছে সে, সামনের দিকে গভীর মনোযোগ, বাতাস পেয়ে পিছন দিকে পতাকার মত উড়ছে সোনালি চুল, উজ্জ্জল চোখে নিষ্পনক দৃষ্টি, চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাব। আপন মনে মাথা নাড়ল রানাঁ।

এদিক-ওদিক কাত হতে তুরু করন ট্রাক। ‘শ্পীড কমাও, সারধানে এগোও...।'

রিজ থথকে নামতে শুরু করেছে ওরা, গাছটা এখান থেকে আর মাত্র কয়েক মাইল সামনে। গিয়ার বদল করল ডারবি, টয়োটার গতি কমে গেল। ফুয়েল গজ্রের দিকে তাকাল রানা। যা অন্দাজ করেছিল তাই, কাঁটাটা শৃন্যের ঘরে কাঁপছে। আর মাত্র এক গ্যালন ফুয়েন অবশিষ্ট আছে.।
'যতক্ষণ চলে চলুক,' বলল ও। 'যখন আর চলবে না, ফেলে রেরে

যাব। এখন てেকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের，যে－কোন মুহৃর্ত্রে হামনা হতে পারে। মাউনের দক্ষিণ আফ্রিকানরা সকালের আগে আমাদের ছাপ থুঁজজ পাবে না，কাজেই আপত়ত তাদের তর়় থেকে কোন ভয় নেই। ভয় বারগামের লোকগুনোকে। আজ পুরোটা দিন এগিয়েছে তারা। এর মানে হরো；－তারা আমাদের সামনের দিকে কোথাও ওত্ ণেতে বসে আছে।
＇সর্বনাশ！आগে ততা এ－ক্থা বনোনি！’
‘এখন বলছি।’ রানা গভীর।＇রাতের অন্ধকারে তারা সিরিয়াস কিছু ঘটাতে চাইবে বলে মনে হয় না，ত়বে চারদিকে পাহারা বসাবে। হেডলাইট নেভাও，আমি না বনলে ক্পীড আর বাড়িয়ো না।

মাথা ঝাঁকিয়ে হেডলাইট নেভাল ডারবি，ওদের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেন। ইতিম্যে্যে শটগান আর স্মাইজার দুটো ঢোড করেছে রানা। রিপिটারতুলো দूই সীটের মাねালে ঠঠক দিয়ে রাখল，তুলে নিन শটগানটা। ওটার বারেল জানালা দিয়ে সামান্য বের করে দিল বাইরে।

ওর ধারণাই ঠিক। পাহারা বসিয়েছে টটরোরিস্টরা। অন্তত এক্জনকে দেখতে পাওয়া দেল।

চাঁদের আালায় বালির ওপপর দিয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছ্ছে টয়োটা；এই সময় ওদের সামনে，বাঁ দিকে ঝোপের ভেতর একটা ছায়ামৃর্তি দেখতে てপল রানা। মৃর্তিটা মাথা নিচু করে ছুটছে，হঠাৎ চোখ্রে পনকে কাঁটা－বোণপর ভেত্র হারিয়ে গেন। একটু পর আবার বেরিত্যে এন ঝোপটার আর়র মাথা থেরে，এখনও ছুটছে। তারপর আবার হরির্যে গেল।

সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। লোকটা ট্রাকের আপে আগে চুটঢছ কেন？উত্তরটা সহজ। তাকে বनা হয়েছে যে－কোন ট্রাক দেখতে পেলেই হবে না，রিপপার্ট করার আগে তাকে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে ওটাকেই খুঁজছে তারা। এই পথে ফার্মের টাক আসা－যাওয়া করে， কাজেই ভুল হবার সষ্ভাবনা আছে। তারমানেं নিঃসন্দেছ হবার জন্যে ট্রাকটাকে ঘুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে তার।
‘একটা লোক দেখতে পাচ্ছি,’’ ডারবিকে বলল রানা। 'সামনে, বাঁ দিকে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, যেমন যাচ্ছ যেতে থাকো। ఆলির শ্দ হতে পারে।'

অন্ধকারে চোখ বোলাল রানা। ছায়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে রোকটা, দেখা যাচ্ছে না। তারপর ছায়া থেকক বেরুতেই দেখা গেল, আড়াজাড়ি নাফ দিয়ে টয়োটার চাকার কাছাকাছি থাকার জন্যে একটা ঝোপে पুকন। ज़পেক্ষা করছে রানা, কিন্তু ঢোকটা আর বেরুচ্ছে না।

ঝোপটার সজ্গে ট্রাকের দূরত্ণ কমে আসছে। শটগান কাঁধে তুনन রানা। ঝোপটা পাশে চলে এল। সেটার মাねখানে একটা ব্যারেল থেকে গুলি করল ও। ねनসে উঠল গোলাপি আগুন, বিস্ফোরণের শব্দ হলো, বোপটার ভেতর আর্তনাদ করে. উঠন লোকটা। ক্যাবের ভেতরটা বৈোয়া আর করডাইটের গন্ধে ভরেে গেল।
‘আनো জালো, শপ্ীীড বাড়াও।' নির্দেশ দিল রানা।
আলোয় তেসে গেন সামনেটা, একটা ঝাঁকি থেয়ে দ্রুত रলো টয়োটার গতি।
‘ঠিক আছে।’ শট্গান আর্রেটা কার্টিজ ভরল রানা। ‘্যাটাদের বুঝিভ্যে দেয়া হরো, আমরাও তৈরি হয়ে আছি। ঔুলির বেশিরভাগ ধাক্কা খৈয়েছে ঝোপের ডালপালা, তব্বে দু’পের্যে কুকুরটারও মনে রাখার মত ত্তি অভিজ্ঞত হয়েছে। সম্ভব হুলে শপীড আরও বাড়াও। যত তাড়াতাড়ি সষ্ভব গাছুটার কাছছে পৌঁুতে চাই ।'

আগে যেখানে থেমেছিল সেই জায়গায় বপৗছুন ট্রাক। বালির ওপর ডেকানেনর পায়ের ছাপ এখনও শ্পষ। কয়েক মুহৃর্ত পর বেওব্যাব গাছটার তলায় চলে এল ওরা। দু’জননই নিচে নামল, ঢেঁটে ऊঁঁড়িটার উল্টোদিকে এসে থামন।

চিতার পায়ের ছাপতুন্ো এখান থেকে বালিরু ওপর দিয়ে নাক বরাবর সোজা চলে গেছে। নিখুঁত ছাপ, নিরেট, যেন মাটি কেটে খুদে গামলার আকৃতি তৈতি করা হয়েছে। এমন কি নখরের প্রান্তুলোও

## পরিষ্ষার।

হাঁটু ভাঁজ করে বসল ডারবি, হাত বাড়িয়ে আঙুন দিয়ে স্পর্শ করন একটা ছাপ-আলতোভাবে। তারপর সিধে হলো সে, মাথা নাড়ল। 'জানো, রানা, প্রথম এক মাস মাঝেমধ্যেই আমার ঘুম ভেঙে যেত রাতে, নিজ্জের সঙ্গে কথা বলতাম, বলতাম আমি ভুল দেখখি। সন্দেহের দোলায় দুলত মনটা। সত্যি কিছু দেখেছি, নাকি আলোর কারসাজি? মনে হত, ওটা আমার কল্মনা, কালো চিতার অস্তিত্ব নেই। আবার ওটাকে না দেখা পর্যন্ত যে কী কষ্ট হত আমার। কিন্তু আবার দেখার পরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারতাম না, জেগে আছি কিনা বোঝার জন্যে নিজের গায়ে চিমটি কাটতে হত।'
'এ্টটা ব্যাপারে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি,' বলল রানা, নিঃশব্দে হাসছে। 'ওটা কোন ট্র্যাক্টরের দাগ নয়।’
‘কিন্তু আবার কি আম়রা ওটাকে দেখতে পাব?’ ডারবির গলায় সন্দেহ, রানার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন অভয় পেতে চাইছে সে।

রানা দেখল, আশায় ও আশঙ্কায় একটু একটু কাঁপছে ডারবি।’হঠাৎ করেই তার বোঝাটা অনুভব করতে পারল ও। প্রায় অসহ্য অকটা বোঝা, जিন মাস ধরে কাঁধে করে বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রবল মানসিক উত্তেজনা আর কঠোর কায়িক পরিশম তো ছিনই, তারপর প্রথমে গেরিলাদের এবং পরে ওকে বোঝাতে হয়েছে যে, অই কালো চিতা ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কিছুর গুরুত্ব নেই তার কাছে। এরপর উত্তেজনা আরও বরং বেড়েছে, বন্ধু হয়ে উঠেছে প্রাণের শত্র্র, বারবার জড়িয়ে পড়তত হয়েছে সংঘর্ষে। শেষদিকে এসে হতাশা গ্রাস করে তাকে। রানা আশার বাণী শোনায়। এখন আবার তার মনে সন্দেহ দৌখা দিয়েছে।’তবে রানা জানে, এ মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। এই বে তার মধ্যে সন্দেহ জেগেছে; এটাও থাকবে না। সাময়িক এই সন্দেহ আর দ্বিধা আছে.বনেই তাকে আরও বাস্তব ও জ্যান্ত লাগছে। শধুই রহস্যময়ী এক নারী নয়, রক্ত-মাংসে তৈরি দুর্বল একটা মেয়ে।

একটা হাত দিয়ে তার কাঁধ জড়ার্লা রানা। কেন দেখতে পাব না? তোমার সঙ্গে আমি আছি না!’ কথাগুলো বলার পর রানার নিজের আত্মবিশ্বাসও ফিরে এল। ও একজ়ন শিকারী, কালাহারি ওর পরিচিত মরুভৃমি, এমন কি রাতের্ অন্ধকারেও ডেন্টার ওপর দিয়ে চিতার পায়়র ছাপ অনুসরণ করতে পারবে ও। এই মিশন এখন আর ডারবির একার নয়। দু’জনেই এখন জড়িয়ে পড়েছে প্রই অভিযানের সজ্গে, এভাবে এমনকি বিছানাত্তে তারা পরশপররর সঢ়্গে জড়ায়ননি। দুজনেরই এক লক্ষ-কালো চিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
'ডারবি, এখানে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না,' তাগাদা দিল রানা। 'ফুয়েন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডে়ানেনর মত ছাদে টঠে যাচ্ছি আমি, ওখান থেকে ছাপ দেত্থে তোমাকে জানাব.। তবে স্পীড বাড়াবে না। যা শীত আর ঠান্ডা বাতাস, পানি বেরুতে থাকনে চোথে কিচুই, দেখতে পাব না। ভুলে যদি কোন শৃয়রের ছাপ অনুসরণ করি, সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

হেেে উঠে রানাকে চুদো থেল ডারবি, পরশ্পরকে জড়িয়ে ধরে রেথে ট্রাকে উঠল আবার ওরা। তারপর ছাদদ চড়ল রানা, বালির ওপর দিয়ে চনতে खরু কর্রল টয়োটা।

## দশ

শহরে জেঁকে বসেছে শীত, সেই সজ্গে ঘন কুয়াশা। বস্তির ভেতর দোচালার মেঝেতে পায়চারি করছে ডেকা বারগাম়। মাথার ওপর নম্ম একটা বাল্নব জুলছে। একবার থামল সে, ঘৃণাভরে তাকাল আব্রাহাম

গামবুটির দিকে। জিন আর বিঁয়ার গিবে টেবিলের ওপর নেতিত্যে পড়েছে লোকটা।

মাঝে মধ্যেই কেঁপে উঠছে বারপাম，ঘুমাতে পারছে না। ঠাগায় কাহিল रায়ে পড়़ছে，তা নয়। অঢनকক্ষণ रলো শীত সে অনুভবই করছে না। অতীতের কথ্থ যতদৃর তার মনে পড়়ে，রাতের শহর সব সময় একইরকম দেথে আসজ্ছে সে－শীতকালে প্রচগ ঠাণা পড়ে， গ্রীমকালে গরমে বন্ধ হয়ে আসে দম। এ－দুইয়ের মাঝখানে আর কিছুর কथा মনে পড়ে না। ছেলেবেলা てথকেই এ্রই শীত আর গরমে অভ্যস্ত বারগাম। সাধারণত রাতের এই সময়টায় পার্টিশনের ওদিকে তোহর चাটে কুওনী পাকিয়ে ঘুমায় সে। আজ তার ঘুম আসছে না，আসবেও না। উত্তর থেকে একটা রেড়ও মেসেজ আসার কথা আছে।

দলের সজ্গে যোগ দিয়েছে নেকটার। শেঙ্গির কাছ থেকে দায়িত্ব বুর্েে নিয়েছে সে। পিছু নিয়ে প্রতিপক্ষের ট্রাক্টাও পেয়ে গেছে। হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে，এই সময় ন্যাত করন এবটা প্লেন। ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয় ওथানে，পাইলটকে ঞুলি করে ওরা। নেকটার তার একজন বোক হারিয়েছে，তবে সেটা কোন তরুত্তৃপৃর্ণ বাপার নয়। এখনও তার দলে সাতজন আছে，চিতাটাও যাচ্ছে সোজা একটা পথ্থ ধরে। চিতার পিছনে রয়়ছেন চশ্বেতাঙ্গ মহিনা ও আহত একজন বিদেশী।

जাজ রাতে ছোট কোন গ্রামের কাছাকাছি গা ঢাকা দিত্যে থাকবে ওরা！তবে কাল বা পর乛 অবশ্যই হামলা চালাবে নেকটার। বিদেশী রোকটাকে মেরে ফেনা হরে，বন্দী করা হবে মহিলাকে，মেরে ফেন্ন হবে চিতাটাকে।

বিদেশী লোকটার ব্যাপারে বারগামের কোন আগ্হ নেই। যতদৃর জানতে পপররছে সে，লোকটা বতসোয়ানার একজন শিকারী। কে জানে，সে হয়তো শ্বেতান্গ মহিনার ণ্পেমে পডড়েছে। সে যাই হোক， গলায় ছুরি চানিয়ে বা মাথায় একটা বুুনট ঢুকিয়ে ঝামেনা চুকিয়ে ফেন্না হবে। তাকে হত্যম্ব করে তুরেছে মহিলা আর চিতাট। শধু হত্যম্ব করেনি；てখপিয়েও দিয়েছে। প্রথম যখন খ্তন মহিলা চিতাটাকে অনুসরণ

৯－কালো ছায়া－২

করছেন, ব্যাপারটা ওর কাছে অদুত লাগে। চেষ্টা করেও ভুলতে পারত না। ঘুমালে, স্বপ্পের ডেতর চলে আসেন মহিলা আর তাঁর চিতা । দিনের বেলা কাজের মধ্যে থাকনেও তাদের কথা উককি দেয় মনে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছে সে। যত চিন্তা করেছে ততই অবাক হয়েছে। তারপর বিস্ময় আর শুধু বিস্ময় থাকেনি। দিচেহারা বোধ করেছে সে, তারপর রাগ হয়েছে। এখনও গোটা বাপারাটা তার কাছে একটা ধাঁধার মত।

ডোরা ডারবির চেহারাটা ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। অসষ্ভব লম্বা একটা কাঠামো, অপরূপ সুন্দরী—বনে, জঙ্গনে বা শহরে যেখানেই থাকুক, রহস্যময়ী দেবী মনে না হয়ে উপায় নেই। তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, জেদ, কঠিন ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, বারগামের দৃষ্টিতে এ-সবই দেবীসুলভ ञুণ। সেই রহস্যময়ী নারী ওকে কারো চিতার গן্প শনিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওদের দু'জনের মষ্যে নাকি অচ্ছেদ্য একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে। মাঝে-মধোে চিতা আর মিস় ডারবিকে আলাদা করতে পারে না সে, মনের পর্দায় এক হতয়ে মিশে যায়; এ-কথাও মনে হয়েছে, দুটো প্রাণ এক সুতোয় বাঁধা, একটা মারা গেলে অপরটি বাঁচবে না। এক রাতে অদ্ুুত এক স্বপ্প দেখে চিৎকার করে উঠেছিল সে। স্বপ্পের মধ্যে ভুন করে নেকট|রকে নির্দেশ দেয়, মহিনাকে খুন করে চিতাটাকে আটক করতে হবে।

তারপর অবশ্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা কররনি বারগাম। চিতাটাকে মরতে ২বে, কারণ মহিলাকক তার দরকার। তার মনে হয়েছে, চিতাটা বেঁচে থাকলে মহিলাকে কাবু করা বা আটক করা প্রায় অসয়্যব। গামবুটির কথ্থাই ঠিক। মহিলা মহামৃল্যবান একটা পুরস্কার। তাঁকে আটক করতে পারলে যে অস্ত্র আর গোলাবারুদ্দ পাওয়া যাবে তা টাকা দিয়ে কেনা সंম্ভব নয় । অবু অস্ত্র পাওয়াটা বড় কথা নয়, বড় কথা একটা শ্বেতাঙ্গ সরকারকে নত়ি স্বীকার করানোর কৃতিত্ব। নিজের শক্তির পরিচয় দেয়া হবে, দলে আর দলের বাইরর ছড়িয়ে পড়েবে সুনাম। মহিলাকে আটক করে মুক্তিপণ আদায় ক্রতে পারলে দক্ষিণ আফ্রিকা

সরকার রীতিমত ঘাবড়ে যাবে, সন্দেছ নেই।দলটা আরও অনেক বড় रবে, তখন এমন কি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুতোগও আসতে পারে।

দরজায় শব্দ হলো। ঝট করে ঘুরল বারগাম। 'কে?’
সামান্য একটু ফাঁক.হলো কবাট, উঁকি দিল ছেলেটা । ‘এই নিন ।’
'কি ওটা?'
'মেসেজ।' কবাট পুরোপুরি খুুলে ভেতরে ঢুকন ছেলেটা।
‘মেসেজ? দু’ঘ্টা আগেই তো একটা এসেছে। আবার তো কাল আসার কথা...!

কথা না বরে ঠোঁট ওল্টাল ছেলেটা। ‘‘অইমাত্র এসেছে।’
হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিলল বারগাম। দ্রুত পড়ল সে। বিশ্মাস করতে পারছে না, কাজ্জেই দ্বিতীয়বার পড়তে হরো। তারপর আরও একবার। মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে ফেলন কাগজটা। বন্ধ দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকন। এখন আর কাঁপছে না শরীর, তবে হঠাৎ করে প্রচণ ঠাণ্ড লাগছছ তার ।

এটাও নেকটারের পাঠানো মমসেজ। আধ ঘণ্টা আগের ঘট.না, সকালে যেদিকে চলে গিয়েছিল ট্রাকটা সেদিক থথকে সেটা ফেরে কিনা দেখার জন্যে এক জায়গায় অপেক্ষা করছিল সে। জানা কথা, ট্রাকটা ফুয়েন আনতে গেছে। কাজটা দলের যে-কেউ করতে পারত, কিন্তু এর আগে প্রতিটি কাজে ব্যর্থ হওয়ায় নেকটার নিজেই দেখডত যায় ট্রাকটা ফিরে আসছে কিনা। ज़াসে সেটা, ভাল করে দেখার জন্যে ওটার কাছাকাছি বৌছুতে চেষ্টা করে সে। এই সময় ট্রাক থেকে কেউ তাকে দেখতে পায়, শটগান দিয়ে তুলি ছোঁড়ে।

পেলেটটা নেকটারের মুখে লেগেছে। একটা চোখ পুরোই হারিয়েছে সে, অপর চোখ দিয়েও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে, এই অবস্থায় তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সষ্ভব নয়।

এখনও ওখানে রয়েছে শেঙ্গি, তবে ক্যাম্পে প্রথমবার হামলা হবার কানো ছায়া-২

সময়, মহিলাকে যখন কিডন্যাপ করা হয়, চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সে। অথচ শেঙ্গি ছাড়া দলে এমন কেউ নেই যাকে লিডার বানানো যায়। শহর থথেক অন্য. কাউকে এই মুহৃর্তে পাঠানোও সষ্ভব নয়।

মহিলাকে ফেরত পাবার এখন একটাই উপায় খোনা দেখতে পাচ্ছে বারগাম। আর কারও ওপর ভরসা করা চলে না, এবার তাকেই যেতে হবে। মরুভ্যূমিতে পিত়ে অপারেশনের দায়িত্ত তুলে নিতেত হবে নিজের কাঁধে। ছেলেটোর দিকে তাকাল সে। ‘এদিকের খবর কিছু জানো? রাতে ণপ্ট্র দেয়া হবে?'

মাথা নাড়ল ছেনেটা। 'ওরা সকালে বেরুবে।’
‘ঠি आছে, মন দিয়ে শোন্নে। आমি নিজে যাম্ছি ওখানে। তার আগে প্রথমে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে। ট্রাক দরকার একটা, আরও বহ জিনিস লাগবে। দে সব পরে হবে, এখন তুমি আমাকে এক বোতাল হইস্কি এনে দাও, কেমন?'

কামরা থথকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।
দরজা বন্ধ করার আগে আকাশের গায়ে ঝলমলে আলোতুোর দিকে একবার তাকাল বারগাম। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সংরক্ষিত জোহান্নসবার্গের অংশ ওটা । কোন কারণ ছাড়াই দরজাট দড়াম করে লাগিয়ে দিল। মদ সে খুব কমই খায়, কিন্তু আজ থেকে থেতে হবে। জঙ্গন্ আর মরুভৃমিকে ভয় পায় সে, অথচ বাধ্য হয়ে সেখানেই যেতে হচ্ছে তাকে।

তিন মাইন দৃর্র, যে-সব আলোকিত ভবনথেনোর্র ওপর চোখ বুলাল বারগাম, তারই একটায় শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ন্যারি बায়ান। রাত এখন প্রায় তিনটে, জোহানেসবার্গে আসার পর থেকে কোনদিনই দু’তিন ঘ্ট্টার বেশি ঘুমাতে পারেন না তিনি। শরীরটা তাই খুব ক্রান্ত হর়্ে পড়েছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, এ-ষরনের যে-কোন ঘটনা চৃড়ান্ত
 রাগটা স্বাভাবিক নয়।

ভাবাবেগে অধীর হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। এর আগে বহু অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি, তার মধ্যে কঠিন ও বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, নিজ্জের যোগ্যতা ও সাধ্যমত সে-সব দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন—ধৈর্যের সঙ্গে, ছকে বাঁধা নিয়ম ধরে। জিম্মির সঙ্গে কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নিজ্জেকে জড়াননি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা যে অত্যন্ত কঠিন হবে, প্রথম থেকেই জানতেন তিনি, সেজন্যেই ডোরা ডারবিকে স্রেফ একটা জিম্মি হিসেবে কম্পনা কররছেন, তার বিপদ ও কষ্টের কথা ভেবে নিজের ডেতর সহানুভূঁি জাগতে দেননি। অথচ তারপরও রাগ হচ্ছে তাঁর।

আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় खুয়ে পড়লেন তিনি, মাথার পিছরে হাত ররখv তাকিয়ে থাকলেন অন্ধকারর। মাসুদ রানা, হ্যা, তিনিই তাঁর রাগের কারণ। একজন এশিয়ান, গায়ের রঙ তামাটে, অখ্যাত বাংলাদেশ থেকে বতসোয়ানায় এসে কনসেশন লাইসেন্স বাগিঢ়়েছেন। তবে মার্ক সুল্লোনের ফাইনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে বুদ্ধিমান, সাহসী, দক্ষ। কিন্তু এ-সবের মাত্রা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পরে জানা গেছে, ভদ্রল্লোক একাই একশো।

ब্রায়ান ভাবছেন, আতঙ্কিত মিস ডারবিকে বন্দী করেছেন রানা, মরুভূমির ওপর দিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে গেছেন তিনশ্শো মাইন, একটা পুতুলের মত ব্যবহার করছেন তাঁকে, ভদ্রমহিলার পিছনে আড়াল निয়েছেন‘। এমনকি আজ রাত্ও; সুর্লোনের নোকজন মাউন্ন তাঁকক একটুর জন্যে ধরতে ব্যর্থ হবার পর, আসল সত্য চেপে গিঁয়ে মিস ডারবিকে ঢাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছেন তিনি। বিস্ময়ে হতভন্ব, निঃসঙ্গ, অসহায় মহিলা কি করবেন, অগত্যা হয়তো রাজি হয়েছেন তাঁর সজ্গে যেতে। কেন যে ভদ্রলোক এরকম উদ্টটট আচরণ করছেন, ব্রায়ান উত্রা বুঝতে পারছেন না। তিনি যদি এ‘কজ্জন টেরোরিস্ট হতেন, তাহলে আলাদা কথা ছিন। কিন্তু তা তিনি নন। বিপদে পড়া একজন মানুষ, যার সাহায় দরকার, তিনি কেন এভাবে পালাবেন? ৩ধু পালাচ্ছেন না, পথে লাশও রেখে যাচ্ছেন।

রানাকে মেরে ফেনা হবে, बায়ান সে.ব্যাপারটাকে গুরুতৃ দিচ্ছেন না। তিনি তধু ডারবির কথা ভাবছেন, আর ভাবছেন রানা তার না জানি কি ক্ততি করেছ্ন

তবে, তাঁর সান্ত্ননা এইটুকু যে ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াবে না। সুলেভান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর কথা তিনি বিশ্বাসও করেছেন। রানার টয়োটায় যা ফুয়েল আছে তাতে খুব বেশি হলে আর আশি মাইল এগোনো যাবে। ভোর হন্নে টায়ারের ছাপ পেয়় যাবে সুলেভানের লোকেরা, সন্ধের আগে ধরে ফেলবে তাঁকে। ধরার পর রানাকে নিয়ে কি করা रবে, দু’জনেই তাঁরা জানেন।

কাত হয়ে ঘুমাবার চেষ্টায় চোখ বুজলেন ব্রায়ান।
এক মাইন পশ্চিম, অফিস বিন্ডিঙের জানালার সামনে দোঁড়িয়ে ইढলাফ (ELOFF) স্ট্রীট দেখছেন মার্ক সুলেভান। লাইটপোস্টের আলোয় ফাঁকা, নির্জন পঢ়ে আছে রাস্তাটা। রানার ওপর তিনি রুষু রেগে আছেন বলরল কিছুই বলা হয় না, এমন. খেপে আছেন যে পারনে জ্যান্ত কবর দেন ওকে।

চার ঘণ্টা আগে প্রথম যখন মেসেজ এল, সেই থথকে তাঁর এই অবস্থা চলছে। মাউনে সব মিলিয়ে বসের লোক রয়়ছে চোদ্দজন, তাদের সবাইকে ঢোকা বানিয়ে বেরিয়ে গেছে রানা। অধু বেরিত়ে যায়নি, যাবার পথ্থ দু'জনকে প্রায় মেরে রেরে গেছে। এর আগে জস্গনের ভেতর তাঁর অজেন্টদের ওপর হামলা চালায় রানা, তবে সেসময় তার জন্যে ওরা মাত্র পাঁচজন অপ্পক্ষা করছিল। চোরাগোপ্তা হামলা, তেমন কিছু করার ছিন্ন নi। কিন্তু এবার তো চোদ্দজনই সর্তর্ত ছিল, তারপরও পালিয়ে যেতে পেরেছে লোকটা।

সুলেভানের মাথা খারাপ হয়় যায় দ্বিতীয় ফোনটা আসার পর। সেটা আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা। কথা বলল ভ্যান বার্গম্যান, মাউন কন্টিনজ্নেন-এর কমাণ্ডার। প্রথমবার ফোন করে কমাপ্রার্থনা করেছিল সে, স্বীকার করেছিল্ল দিশেহারা বোধ করছে, তবে বারবার আশ্বাস

দিয়ে জানায় যে, রানাকে এখনও ধরা সস্ভীব। মাত্র এক জেরি-ক্যান ফুয়েল আছে তার কাছে, তোরের আলোয় তার ট্রাকের ছাপ দেখতে পাতয়া যাবে, কাজেই ধরা তাকে পড়তেই হবে।

দ্বিতীয়বার ফোন করে আরও খারাপ খবর দেয়া হরেো। রানা ওদের আঙ্ৰুরে ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার ঠিক आগে কালো ঢোকটাকে ধরে ফেলে ওরা। ওুুতে মুখ খোলেনি সে। পরে কথা বলনেও তথ্য থুব সামানইই দিয়েছে। এখনও রানা বা মহিনা সম্পর্কে কিছু জানাতে রাজি হচ্ছে না। ভ্যান বার্গম্যান অনেক কচ্টে যে-ট্টুু আদায় করেছে তার বেশিরতাগই অর্থহীন। ৷্ধু একটা তথ্য প্রয়োজনীয়।

কানো নোকটার নাম ডেকান। সে একজন সিনিয়ুর ট্ব্যাকার। आদভানি পরিবারের ফার্মে, সরাসরি মিস ইভা পুনম আদভানির অধীনে কাজ করে সে। তার আগের দিন ইভা পুনম নিজের প্রাইভেট বপ্লেন নিয়ে একটা প্যান-এর কাছে ন্যাণ করে। এই প্যানটার কাছুই রানা আর মহিলার সঙ্গে অপেকো করহিন ডেকান। পুনম কিভাবে ওদেরকে খুঁজে পেল বা কি কারণে একা প্লেন নিত়ে হাজির হল্লে মরুভূমিতে সেসম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে ব্লেন থেকে সে নামতেই বারগামের লোকেরা চারপাশের ঝোপ থেকে जুলি করে। যুদ্ধটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, টেরোরিন্টরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়, ত্রে ইভা পুনম মারা यায়।

ইভা পুনম আদভানি। নামটা আরও অনেক দক্ষিণ আফ্রিকানদের মত বার্গম্যান জানে, সুলেভানও জানেন । কৃষ্ম আদভানির একমাত্র মেয়ে সে। বতসোয়ানায় আদভানি পরিবারের বিশাল সম্পত্তি আছে। ডেকোন যেমন জানে না কেন ওখানে হঠাৎ করে উদয় হরো পুনম, তেমনি সুরেভানও কারণটা আন্দাজ করতে পারছেন না। এ̀মনকি ডেকানই বা কিভাবে রানার সঙ্গে জুটল তা-ও তিনি বুঝতে পারছেন না।

তিনি ওখু জানেন, যে-ই মাত্র রটে যাবে পুনমকে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনি কৃষ্ণ আদভানি কালাহারির ওই অংশে তন্নাশি চালাবার জন্যে এক কালো ছায়া-২

ঝাঁক প্লেন পাঠাবেন। তার মানেই দাঁড়াল, বার্গম্যানের লোকদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। বড় জোর বাহাত্তর ঘণ্ট। जারপর তারাই অন্য লোকদের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ঝট করে ঘুরে ওয়াল-ম্যাপের সামনে ফিরে এরেন় সুরেভান। মাউনকে ঘিরে থাকা ড্রেন্টা আর মরুভূমির রঙ খয়েরি, সবুজাভ আর নীল। স্ক্রীনে দেথে মেনে হয় এলাকাটা সমতन, মসৃণ আর অনুক̧ল। আসলে ঠিক তার উল্টো। খয়েরি মানে হলো পাথর আর বালিময় খা খা বিশাল প্রান্তর, সবুজাভ মানে হढ़ো কাঁটাঝোপ আর নীল মানে रলো সীমাহীন জলা, পানি আর নল-খাগড়ার বন।

সুরেভান্নের দৃষ্টিতি শিকারী রানা শুধ্বু তে বুদ্ধিমান তা নয়, তার ভাগ্যও তাকে সাহায্য করছে। খখাদ মরুভূমি দু’দू'বার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। কালাহারি যেন ভাঁজ হয়ে আড়াল করে রেখেছে তাকে, লুকিয়ে তরখেছে ঠিক যেভাবে বুন্না পखুক্লোকে লুকিয়ে রাখে, তাকে স্থান, সময় ও আশ্রয় দিয়েছে । তবে এরপর আর মরুভূমি তাকে সাহায্য করতে পারবে না। তার সময় শেষ হতে চরেনছে, স্থান তার জন্যে একটা বোঝা হতত যাচ্ছে, হারিয়ে য়াবে নিরাপদ আশ্রয়। আর মাত্র ঘ্টা কয়েকের মধ্যে ট্রাক ছাড়তে বাধ্য হবে সে। কৃষ্ণ আদভান্নির মেয়ের খোঁজে তল্লাশি জরু হবার আগে বার্গম্যান অবশাই তাকে খুঁজ্জে পাবে। আর পাবার সঙ্গে স়ঙ্গে…।

ণ্রই সময় ঝন্ ঝন্ শব্দে টেল্লিফোন বেজে উঠন। ডেস্কের কাছে ফিরে অসে রিসিভার তুললেন সুরেভান। অপারেটর কথা বলল, লাইন দিতে বললেন তিনি। তারপর অপেক্ষায় থাকলেল।

আবার ফোন করেছে বার্গম্যান। দূর উত্তর থেকে আসছে কলটা, শব্দজটের ভেতর অস্পষ্ট শোনাল। সুরেভান ধারণা করলেন, ডেকানের কাছ থেকে সে বোধহয় আরও কিছু তথ্য আদায় করতে ধেরেছে। কিন্তু না, তাঁর ধারণা ভুন। কথা বনাবার সময় তার ওপর শারীরিক নির্যাত্ন চালানো হয়, ফলে জ্ঞান হারিত্যে ফেলেছে সে। বার্গম্যান্যোন করেছে অন্য কারণে। তার জন্যে, এবং সুরেভানের জন্যেও, খবরটা যেমন

অবিশ্ধাস্য তেমনি উত্তেজনাকর।
বার্গম্যান্নর কাছে লং-ঢরঞ্জ রেডিও ইকুইপমেন্ট রয়়ছে। ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করার সময় তার একজন অপারেটর দশ মিনিট আগে খখালা লাইনে পাঠানো একটা সিগন্যাল ওনতে পেয়়ছে। মেসেজটা হুবহ এরকম- তাকে বলো সে যেন ওদের সঁঙ্গে থাকে। ব্যাপারটা সামলাবার জন্যে তিনি নিজ্জেই আসছেন।' মেসেজটা পাঠানো হয়়ছে জোহান্নসবার্গের কাছাকাছি কোথাও থেকে।

ব্যস, এইটুকুই। তবু বার্গম্যান্েের কাছে, এথন সুল্লভানের কাছেও তাৎপর্যটুকু পরিষ্ষার। কোন সন্দেছ নেই, বারগাম নিজেই অপারেশনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সুরেডান । তারপর ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন। নিচতলার অপারেশনাল কন্ট্রোল রুম ক্কার্ক সাড়া দিল, আঞ্চলিক ভ়াষায় তাকেও কয়েকটা. নির্দেশ দিলেন তিনি।

আবার জানালার সামনে এंসে দাঁড়াতেন সুরেভান। মিস ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভাব্য সব রকম ঝুঁকি নিয়েছেন তি'নি.। নিজ্রের এজ্নেদ্টের পাঠিয়়ছেন, আর্মস ও ভেহিকেল হারাবার ঝুঁকি নিয়েছেন, এমনকি রানা ডেল্টা ধরে পালাবার চেষ্টা করতে পারে ভ্বে বোটও পাঠিয়েছেন। এ-সবই ফাইলে লেখো হবে। ফাইলে এখন আরও একটি বিষয় স্থান পাবে। সেটা হলো, বারগামও ওখানে গিয়েছিন ।

ज̛ঁর মনে পড়ল; আজ পাঁচ বছুর ধরে বারগামকে ধরার চেষ্ৰা করছ্নে তিনি। বসের অন্যান্য অফিসাররা তাঁর সম্পর্কে কি বলাবলি করে, তাঁকে কি পরিমাণ ঈর্ষা করে, সবই তিনি জানেন। বারগাম হাতের মুঠোয় এসেছিন, কিন্তু তাকে তিনি ধরতে পারেননি, ফাইনে যদি এ-কথা লেখা হয়, তার পরিণতি কি হতে পারে ভাবততে গিত়় শিউরে উঠলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বৈতাঙ্গ সরকাটরর জন্যে বারগাম একটা বিরাট হুমক, কাজ্জে সুযোগ 'পেয়েও তাকে ধরা না গেলে এরপর তাঁর ক্যারিয়ার বলে আর কিছু থাকবে না।

তিনি যে জুয়া てেলছেন তাতে জেতার একটাই উপায় আছে। নিজের ক্যারিয়ার রক্ষা করতে হনে বারগামের নাশ চাই তাঁর। লাশটা পাবার আয়োজন করার জন্যে খুব বেশি হরে দুই কি তিন দিন সময় পাবেন তিনি। এবং কারও ওপর ডরসা না করে তাঁরই যেতে হবে ऊथानে।

আবার ওয়াল-ম্যাপের কাছে ফিরে অসে আন্ো জালললেন তিনি। সকাল হবার অপেপ্মায় থাকতে হবেে তাঁটক, এই সুয়োগে এলাকাটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিচ্ছেন।

## এগারো

বাতাসে প্রচুর কুয়াশা, ঝাপসা লাগছে চারদিক। ত়বেব বালি ঢাকা
 'থথতে একটানা সামনে মুটছে টয়োট।

নলকের ণেশব প্রান্তটা ঘুরল ওরা, মাউন থথকে দূক্ষিণে প্রসারিত রোঙ্টা পেরুন, পাশ কাটাল মাতসেবি নেখা কাঠের সাইনবোর্ড়,
 কোন মুহূর্ত چ্নেত পাবে।

খক খক করে রককশে উঠল এঞ্জিন, কত্য়ক সেকেণ বিরতি দিয়ে আবার, তারপর একেবারে থেমে গেল। ষীরে ধীরে ট্রাক থামাল ডারবি। ছাদ থথকে কাবে নামল রানা, মাইনোমিটারে তাকাল। গাছটার কাছ থেকে চোদ্দ মাইন দৃরে চলে অসেছে ওরা, যত দৃরে থামবে বলে আশ করেছিল তার প্রায় দ্বিগুণ দৃরে। মন্দ নয়, তবে এখন থথকে পায়ে ােঁটে

- রানা-২२8


## এগোতে হবে ওদেরকে।

‘জিনিস-পত্র যা আছে সব নামাও, দেখা যাক কি কি সঙ্গে নেয়া যায়।'

টেইলগেট দিয়ে ট্রাকের পিছনে উঠল ডারবি, যা কিছু আছে সব এক এক করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। চারটে স্তৃপ তৈরি করল রানা। প্রথমটায় এমন সব ইকুইপমেন্ট থাকল যেগেলো てেলেও টেরোরিস্টরা কোন কাজ্জে লাগাতে পারবে না। কোন সন্দেহ নেইই, পরিত্যক্ত টয়োটা কাল সকালেই পেয়ে যাবে তারা । দ্বিতীয় স্তৃপটায় রসদ থাকল, পেলে কাজ্েে লাগবে টৈরোরিস্টদের, বেশিরভাপই টিনে ভরা শুকনো খাবার। এতুলো ঠিকমত নষ্ট করতে হরে সময় নাগবে, তাড়াহুড়ার মষ্যে দু’পাশের ঝোপের ভেতর এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেয়াই ভাল মনে করন রানা।

তৃতীয় স্তৃপে থাকল যে-সব ইকুইপমেন্ট ওরা নিয়ে যেতে পারবে না, আবার ফেনে রেখে যাওয়াটা বিপজ্ঞনক-অটোমেটিক রাইফেল্ল, একটা স্মাইজার, বেশিরভাগ অ্যামুনিশন। এতুলো আপাতত বত়ে বেড়াডি হবে ওদের, পরে এমন জ়ায়গায় কেলতে বা লুকাতে হবে কেউ যাতে কোনদিন খুঁজ়্ে না পায়। সেরকম জায়গা পাওয়া যাবে প্রথ্ম লেগুনে বপৗৗছুলে। শেশেষ স্ৃৃপটায় রয়েছে অতি প্রঢ়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, যেতেনো ওদের কাজে নাগবে।

খুব কম জিন্সিই সঙ্গে নিচ্ছে ওরা। শটগান, দ্বিতীয় স্মাইজার, কিছু অ্যামুনিশন, বিনকিউলার, কয়েক ক্যান, খাবার। ত্বে এই সামান্য বোঝাও বারোটা বাজিয়ে দেবে পানি ও নল-খাগড়া ঠেরে এগোবার সময়।
‘ততামার ভাগের জিনিসগুলো অতে ভরো••।' শেষ স্তৃপটা দুুভাগে ভাগ ক্.রছে রানা। ডেকানের তৈরি এএকটা ব্যাক-প্যাক দেখিয়ে দিল ডারবিকক। তারপর আবার বলল, 'তোমার নিজ্েের জিনিস-পত্র থেকে দু’একটা যদি নিতে চাও, নিতে পাররা, তবে মনে রেখো অন্ততত ষাট মাইন হাঁটতে হবে।

যে যার নিজ্জের প্যাকে সব ভরে নিন ওরা, তারপর কাঁধে তুলে স্ট্যাপ দিত্যে আটকাল।. 'রেড়ি?' ডারবির দিকে ফিরেন জিজ্ঞেস করল রाना।

ডারবির পিঠ১ ব্যাক-প্যাক ঝুলছে, হাতে ম্মাইজার। মাথা ঝাঁকাল়্ সে।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। চাঁদ একটু আগৌই ডুবে গেছে, আর দু’ঘন্টার মধ্যে যোর হতে ওরু করবে। তবে তারার আলো এখনও যথেৃ্ট উজ্জ্লল, ছাপ অনুসরণ করতে অ্রসুবিধে হবে না। সকাল সাতটার মধ্যে পানির কিনারায় পপৗছে যাবে ওরা। জলায়মিতে প্রবেশ করার আগে ওখানেই কোথা একটা গাছছ নেষষবার্রের মত 'আশয় নেবে ठिजा।

ট্রাকের সামনে চলে এল রানা, হড তুলে টেনে বের করে নিল রোটর আর্ম। ভারি ফেণ্গরের গায়ে বার কত়্েক আছাড় মারতে বাঁকা হয়ে থেন সেটা, ছুঁড়ে ঝোপের ভেতর ঢেনে দিন। এরপর ডারবির হাতে ধরিয়ে দিল অটোমেটিক রাইফেলটা, নিজে তুনে নিল প্রথম শ্মাইজার আর বাকি অামুনিশননর কার্ট্গুলো। । চনো এবার।

বোঝার চাপে সামনের দিকে ঝুঁরে রয়েছে রানা, তবে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাঁটছে। চিতার পায়ের ছাপ সোজা এগিয়েছে।, ওর চেয়ে ডারূবির বোঝা কম নয়, সে-ও নুয়ে পড়়েছে। তবে পা চানিয়ে রানার পাশেই থাকছে ও।

আখন ঝরা দুপুর। জমিন ঢাকা পড়ে আছে র্রাঁক ঝাঁক ఆঞ্জনরতত মশায়, কুয়াশার সত পাক খাচ্ছে ঝাঁকগুুলে। নন-খাগড়ার ভেতর দিত়ে উড়ে গেল একৃটা মাছরাঙা, তার গায়ের পান্না সবুজ আর চোনালি রঙ রোদ ঢেগে ঝালসে উঠন। সামনে ছনকাচ্ছে পানি, বুদ্দু উঠছে, কনকন শব্দ रচ্ছে।

ঘাড়ের পিছনে চাপড় মারন রানা, এইমাত্র একটা সেতসি মাছি কামড় দিয়েছে ওथানে। বিষী রকম-জূালা করছে জায়গাটা, যেন

ম্ৗীমাছি হুল বসিয়েছে। তারপর আবার নন্বা নল-খাগড়া সরির্যে তাকাল ও। দক্ষিণ দিকে প্রসারিত থোলা প্রান্তরে এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়াল ও, ফিত্রে এল কাঁটা-ঝোপের ছায়ায়। घুমাচ্ছে ডার্রবি, जার পাশশ शাঁটু মুড়ে বসন, ঘাম মুছল কপাল থথকে।

ভোর থেকে এখানে রক্রেছে ওরা। চিতার আচরণে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি, অন্ধকার আকাশ ম্মান হতেরু করার পরপরই লন্থা কয়েকটা অ্যাকেশিয়া গাছের কাছে থাম সে, উঠে পড়ে উঁদ একটা ডালে। ছাপ অনুসরণ করে গাছটার কাছাকাছি চলে আসে ওরা, পাতার খস খস আর てখैকিয়ে ওঠার আওয়াজ পায়, সাবধানে পিছিয়ে অসে অপেক্ষায় থাকে।

এই মুহৃর্তে ওরা ঠিক ডেন্টার কিনারায় অবস্থান কর্রছে না, ভেতরে দুকে পড়েছে, পিছনের てোলা প্রান্তরে ফেনে এসেছে ঘাস ঢাকা জ়নার কিছু কিছু অংশ। প্রথম আসল চ্যানেল রয়েছে সামনে, লমা প্যাপিরাস আর ঘাস দিয়ে কিনারারা মোড়।। চ্যানেনটা সরু আরু অগভীর, তবে যত এগোবে ওরা ততই গভীর হবে পানি, খানিক পর পর দেখা যাবে গভীর লেগুন আর চওড়া সোোত। তারপর আবার গভীরতা কমতে ফরু করবে, অবশেষে ওরা পৌছে যাবে খাঁ-খাঁ উত্তর মরুভূমিতে, যদি অত দৃর যেতে পারে।

সিগারেটের জন্যে হাত তুলল রানা, হঠাৎ স্থির হর়ে গেল সেটা। কোন শব্দ হয়ননি, তবে চোখের কোণে নিশয়ই কোন নড়াচড়া ধরা পড়েছে। তারপর দেখতে পেন। হাতি। ছোট একটা পান, পাচটা হাতি । খয়েরি-দেটে রঙ, বিশাল আকৃতি, দেখে মনে হচ্ছে ঘালের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। আস়ছে ওদের ডান দিকে, এথনও আশি গজ দৃরে।

ডারবির হাতে চাপ দিন রানা। সঙ্গে সঙ্গে. চোখ মেনল সে। ফিসফিস করল ও, ‘ধীরে ধীরে, সাবধানে উঠে বসো। ত়ারপর স্মাইজারটা দাও আমাকে।'

নির্দেশ মত বসল ডারবি, হাতিওুেোকে দেখতে ণেল, রানার হাতে

ধরিত়ে দিল অশ্র্রতা।
হাঁটু গেড়ে বসে থাকন রানা, অপেম্মা কর্ছছে। এথনও এগিয়ে আসছে হাত্তুলো। আট হাজার পাউত ওজন, অথচ কোন শব্দ করছে না। ওদের লিডার এক বুড়ো হাতি, একটা দাঁত ভাঙা, ফাটন ধরেছে সেটার গায়ে। ওদের কাছ থেকে বিশ গজ দৃরে থামল সে, মাথা ঝাঁকান, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল, তারপর কান উঁদু করে ডাক ছাড়ন।
'নোড়ো না!’ ফিসফিস করল রানা। স্মাইজারটা কাঁধে তুলে নক্ষ্থি্থির করন ও। কপাল থেকে ঘাম গড়াচ্ছে, তবে হাতিটার গাঢ় খয়েরি রঙের চোখ দুটো দেখতে পেল পরিষ্ষার, কিনারায় জমাট বেঁঁে আাঁছ পিচুটি বা কাদা」। আবার ডাক ছাড়ন निডার, মাথা बাঁকান, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত, ছুটল, দলের বাকি সবাই অনুসরণ করল তাকে।
‘বড় বাঁচা বেঁচে গেছছ, বুঝলে!’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। ‘এখন ঔুি করা মানে শক্রুদের. ডেকে জানিয়ে দেয়া কোথায় আমরা রয়েছি।’
'यদি এগিয়ে আসত ওটা, তুমি থামাতে পারতে?' জিজ্ঞেস করন ডারবি। এতক্ষণ সে-ও হাঁটু গেড়ে বসেছিল, এবার ঝোপের ছায়ায় কাত হলো। চেহারা য়ান, তবে ভয় পায়নি।
'भারতাম,' বলন রানা। 'ওদেরকে থামান্নাই তো আমার ণেশা।' ডারবির দিকে ফিরে মুচকি হাসল একটু। 'মানে পেশা ছিন আর কি। তবে ঔধু লিডারকে থামালে কাজ হত না। আরও চারটে ছিন। হাতি সম্পর্কে জানো কিছু, নাকি জুনজির টেব্সট বুকই ৫্ু পড়া অছে?’

মাথা নাড়ল ডারবি।
‘তাইলে শোদনা; সাংঘাতিক পাজি ওতুন্, দেখনেই ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। ঢে ভুলই করো না কেন, অন্য কোন প্রাণীর বেলায়ে তুমি তবু একটা সুযোগ পাবে। মাথা ঠাণা রাখতে পারলে শটগান দিয়ে অমনকি রকটা সিংহকেও ফেনে দিতে পারবে, যদি কয়েক ফুটের মধ্যে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কিন্তু হাতির বেলায় তা সষ্ভবব নয়। ওধু আকারে

বিশাল নয়, গতিও খুব বেশি। ঘন্টায় চন্নিশ মাইন বেণে ছুটট আসতে পারে, ঘুরতে পারে ব্যালে ড্যান্সাররর মত, অনায়াজে তেঙে ফেলতে পারে একটা ট্রাক। একটা ভুনই যথেষ্ট, তোমাকে ণপয়ে যাবে। निডারকে আমি ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু বাক্তুলো হামলা কর়েে..,' ক্থা শেষ না করে কাঁধ बাঁকাল রানা।
'হাতির সঙ্গে তো দেখা হলো, আর কাদের সঙ্গে দেখা হবে?'
‘ওরকম বিপজ্জনক? বেশি বিপদে ফেলবে কুমীর, তারপর জনহস্তী। কিছু মোষও দেখতে পাবে। হাতিকে বিপজ্জনক বলেছি, তবে মোষ সবঙ্টোই খুনী। সবচচট়ে বিপজ্জনক কোনটা, জিজ্ঞেr করলে হেসে উঠবে শিকারীরা, বলবে-বেবুন, দুঃসময়ে। কথাটা মিথ্যে নয়।'
'চিতা সম্পক্কেও সত্যি?'
এক মুহৃর্ত চিত্তা করল রানা। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশক্দে হাসল। 'ना, চিতা অন্কে রকম হনেও, অन্য কোন প্রাণীর সজ্গে মিনের চেয়ে ওদের অমিনই বেশি। চিতা বা চিতাবাঘ নিশাচর, এমন রক জগতে বিচরণ করে যেখানে ওদেরকে আমরা দেখতে পাই না, তবে ওরা আমাদের দেখতে পায়। দেখতে পেতে হলে ওদের এলাকায় ঢুকতে হবে আমাদের। সেজন্যেই অন্য সব প্রণণীর চেয়ে আলাদা ওঞ্ৰেনা। ヤசู... ।

দাঁড়াল রানা,.টঁমু পঁচি্েলে মত লম্বা ঘাসের দিকে এগোল। এই ঘাসই থোনা প্রান্তর আর ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে। ‘এমন কি চিতাবাঘও আমাদের এখনকার সমস্যা নয়। দ্দুি্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য এক. জাত়ের প্রাণী। ঘাস ও নল-খাগড়া সরিয়ে আবার তাকাল ও।

এখনও ख্রু জিরাফ আর হরিণের পাল দেখা যাচ্ছে প্রান্তর জুড়ে, মাঝে মৃধ্যে চোথে পড়ছে অস্ট্রিচ। আকাশে ঈগল আর শকুনও আছে। দৃরে কয়েকটা শিয়ান দেখা নেল, তকনো ঘাসের ভেতর কিছু পাওয়া यায় কিনা থুঁজছে।

না, অন্য কিছু নেই এখনও। তবে এই ছকটা আগে হোক পরে

হোক বদনে যাবে, জানে রাানা। পরিত্যক্ত ট্রাকটাই বোধহয় দেরি করিক্রে দিচ্ছে টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে। অবশ্য ওটা দেথে কি ঘটেঢে আন্দাজ করের নিতে পারবে তারা। দু’একটা জিনিস কাজে লাগবে বনে মনে করলে সং্গ্রহ করবে, তারপর আবার ছাপ ধরে পিছু নেবে।
 উচিত ছিন। 'তুমি কিছুদ্ষণ পাহারা দিতে পারবে?’ ফিরে এরে জ্জেজ্ঞেস করল ডারবিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডারবি।
‘বেশি কিছু করতে হবে না, ত্যু হরিণ আর জিরাফ্তুনোর ওপর নজর রাখলেই হবে,' বলল রানা। '‘ू’এবটা চিতা বা সিংহ আসতে পারে, যদিও শিকারে বেরুবার সময় এখনও হয়নি ওদের। যদি দেখ্ো• হরিণেের পাল ছড়িয়ে প্পড়ছে, ধরে নেবে টেরোরিস্টরা আসছে। সঙ্গে সজ্গে আমার ঘুম ভাঙাবে, কেমন?’

ছায়ায় শ্যে পড়ন রানা। মুথvর চারধারে बাঁাকে ঝাাকক ভিড় করল মশা, সেতসি মাছি; পা আর হাতে কামড় বসান, শরীরে চরতে যরু করन পিপশড়ে আর বপাকা-মাকড়। কয়েক মিনিট হাত ঝাপটা দিয়ে ওওলোকে তাড়াবার ব্র্থ চেষ্টা করন ও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।
'রানা...!' ডারবি ওর কাঁধ ধরে बাঁকাচ্ছে। চোখ মিটমিট করে উঠে বंসন রানা । দিনের আলো এখনও একটু আছে, তবে আগের ঢেস গরম আর নেই, নল-খাগড়ারূ মাথার ওপর নিঃসস্গ জানছে একটা তারা।
'মিনিট দশেক হন্লো হরিণের পালখুলো ছুটতে তরু করে,' বলল ডারবি। আমি ভাবলাম, ওরা বোধহয় রাতের কোন শিকারীকে দেখভে পেয়েছে। কিন্তু তোমার বিনকিউলার চোথে তুলে অতক্ছ খুঁজ্জে কিছু দেখতে পেনাম না। অথচ পালগুন্না এখনও ছুটছে।

ঢ্থোঁ দিয়ে বিনকিউনারটা নিয়ে ছুটল রানা, ঘাসের কিনারায় পপৗৗছে হাঁটু গাড়ন। প্রথমে তখু হরিণের পালতুনোকে ছুটতে দেখন় ও, দেখে মনে হলো পিছন থেকে ওণুলোকে কেউ তাড়া করেছে। কয়েক সেকেণ পর, ধুলোর মেঘের ডেতর ভাল করে তাকাতে, কানো একজন রনাক

ধী'রে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠন। সামনের দিকে ঝুঁচে আছে সে, পরনে নোংরা খাকি শার্ট। তারপর আরেকজনকে দ্খো গেল, আরও কয়েকজনকে। একই লাইনে মোট সাতজন, গুণল রানা।

আধ মাইడলেও কম দূর্রে ঢলাকতুল্লে। প্রত্যেকের হাতে হাই ভেলোসিটি রাইফ্েচ্ন, এগুলোর গুলি থখয়েই মারা গেছে পুনম। বিনকিউলার নামিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। আর এক ঘণ্টা সময় ণেলেই হত। গাছ থথকে নেমে রওনা হয়ে যেত কালো চিতা, তার পিছনে শুধু ওরা দু'জন থাকত। অন্তত আরও একটা রাত ওদের ঘাড়ের ওপর কোন বিপদ থাকত না। জানা কথা, অন্ধকারে ডেন্টা তেরুরার ঝুঁকি টেরোরিস্টরা নিত না।

অন্ধকার হতে এখনও এক ঘঁট্টা বাকি। আলো কম্মে, না এলে গাছ থেকে নামবে না চিতা । তার অনেক আগেই লম্বা ঘাসের ভেতর থৌৗছে যাবে লোকগুনো।

ধরা পড়ে গেছে ওরা। এখন যদি পিছিয়ে নল-খাগড়ার বনে ঢুকে পড়ে, চিতাটাাকে হারাতে হবে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, মেরে ফেন্না হবে ওটাকে। পিছিয়ে না গিঢ়় ওরা যদি এখানেই দাঁড়িত়় লড়াই কর্র, জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। হয়ততা দু’জনকেই মরড়ে হবে। সেক্ষেত্রেও, রাগে বা প্রতিশোধ গ্রহণেের ইচ্ছে থেবে, মেরে ফেলা হবে চিঅকে।

মাটিতে একটা ঘুসি মারল রানা। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে ডারবির দিকে তাকাল, ব্যাখ্যা করন পরিস্থিতি।
'আমরা থাকব,' দৃঢ़কণ্ঠে জানাল. ডারবি, বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই 'ওদেরকে কিছুক্ষণ ঠেকিত়ে রাখতে পারনেও চিতাটাকে হয়তো পালাবার সুতোগ করে দেয়া হবে।'

চোখ বুলিয়ে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট আড়াল বলতে কোথাও কিছু নেই। প্রথম গুলি হবার পর পনেরো মিনিট টিকে থাকতে পারলেও নিজেদেরকে ভাগ্যবান বনে মনে করতে হবে। তবে মনে মনে ডারবির সঙ্গে একমত হলো। এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না ওরা। 'তাহলে

এসো, তৈরি হুওয়া যাক।'
ছুটে কাঁটা-ঝোপের কাছে ফিরে এল ও। স্মাইজারটা তোলার জন্যে ঝুঁকল, এই সময় চিৎকার করল ডারবি।
'ওদিকে, রানা, তাকাও!'
সিষে হয়ে ঘুরল রানা। হাত তুলে কয়েকটা অ্যাকেশিয়া দেখাচ্ছে ডারবি। মুহূর্তের জন্যে ভাবল, টেরোরিস্টরা আরেক দিক থথকে এগিয়ে এসে হামলা করতে যাচ্ছে ওদেরকে। তারপরই গুঁড়িগুলোর ছায়ায় দেখতে পেল ওটাকে। য়ান ছায়ার ভেতর কালো আর গাঢ় এ্ৰটা ছায়া, জমির সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে। কালো চিতা।

প্রথমে মনে হলো, ওদেরকে দেখছে ওটা, তাকিয়ে আছে ঘাসের ওপর দিয়ে। তারপর উপনব্ধি করল রানা, একা তুধু ডার্রবিকে দেখছে। ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল ও। দেখল, ডারবির চোখেও পলক নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তারপর, পরিষ্ষার অনুভব করনল রানা, ডারবি আর কালো চিতার মঢ্য্য কি যেন একটা বিনিময় হলো一জমাট ন্সিস্ধতার ভেতর কোন শব্দ হলো না, তবু যেন বাতাসের ভেতর বিস্ফোরিত হর্লো একটা বার্তা। পরমূহূর্তে চাপা গলায় গর্জে উঠল্ চিতা, দু'রার লেজ ঝাপটাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে নেছে তোগাযোগটা, নলখাগড়ার বনে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল রানা।
‘ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না তো,’ বলन ডারবি। ‘কারণটা হয়তো পানি, কিংবা হয়তো লোকতুলো নার্ভাস করে তুলেছে ওটাকে। কিছু এসে যায় না। বড় কথা আবার ওটা রওনা হঢ়েছে...।' উত্তেজনায় অধীর শোনাল ওর গলা, নিজের প্যাকটা কাঁধে তুলে ফেলन। ‘...আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেছি আমরা। ছোটো!'

চিতা যেদিকে অদৃশ্য হর়ে গেছে সেদিকে ঘুরে ছুটল সে।
প্যাকটা পিঠঠ তুলে নিল রানা, এক হাতে স্মাইজার, পিছু নিন ডারবির।

এলোমেলো পা ফেলে পানি থেকে উঠে এল রানা，নুয়ে পড়া নল－খাগড়া মাড়িয়ে পাড়ে উঠন। কয়েক মুহৃর্ত দাঁড়িয়ে থাকন，ঘন घन নিঃশ্বাস ফেনছে। কোমর থেকে＇নিচের দিকটা ভেজা，পানি গড়াচ্ছে। নन－ খাগড়ার ধারাল পাতা লেগে ছিঁড়ে গেছে চামড়া। প্যাকটটর ওপর কাঁধে স্ট্রাপ দিয়ে আটকানো থাকায় শটগানটা ভেজেনি। কাঁধ থথকে নামাল ওটা，তারপর নল－খাপড়ার ঘন বন ঠঠেে সামনে এগোল ক্নান্ত পায়ে।

সামনে থখালা প্রান্তর，ঘাস ঢকা। নল－খাগড়ার বন থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল ও। প্রথমে বাঁ দিকে，তারপর ডান দিকে। তিন কি চার মিনিট পর যা থूজজছে পেয়ে গেল। ভেজা ভেজা মাটি ও শেওলার ওপর গডীর দাগ। ঘাসত্তণো ছোট হতে হতে এক পর্যায়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে বালিকে，সেই বালির ওপর স্পষ্ট ফুটে আছে ছাপও্তনো।

পানির কিনারায় আবার ফিরে এল রানা।＇রেডি？＇চ্যানেলের উল্টোদিকে তাক্কিয়ে জানতে চাইন।

অপর তীর থেকে জবাব দিল ডারবি। ‘⿰丬夕া।’
পানির ওপর চোখ বুলাল রানা। খুব গ্ীীর নয়，কাজেই জনহন্তীর ভয় নেই। তবে কুমীরের জন্যে যথেষ্ট গভীর। একটা কুমীর যদি এক নেঙুন থেকে আরেক নেশ্তুনে যাবার জন্যে．স্রোতটাকে ব্যবহার করতে চায়，চাঁদের আলোয় তার বেঁাঁয়াটে－লাল চোখ দুট্টা দেখা যাবে। কালচে－র্পপানি চকচকে ভাব ছাড়া পানির ওপর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ＇যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরাবে，＇এপার থেকে নির্দেশ দিল রানা। তবে পানিতে যতটা সম্ভব কম আনোড়ন তুলবে। মাঝখানটায় পানির ওপর মাথা তুলে আছে মাটি，তারপর চ্যানেলটা বেশ গভীর। কিছু দূর এলেই অবশ্য পায়ের তলায় বালি পাবে। আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি। স্মাইজারাঁ পানির ওপর তুলে রাখো। নেমে পড়ো এবার।

অপর তীরের নন－খাগড়া থেকে পানিতে নামন ডারবি। রানার নির্দেশ মনে রাখার চেষ্ঠা করছে সে। বেশি পা ছুঁড়ছে না পানিতে। শটগানের মাজল দিয়ে পানির ওপরটা কাভার দিচ্ছে রানা，ঢোথাও

কোন আলোড়ন সৃষ্টি হলেই গুলি করার জন্যে টৈৈরি। কাছাকাছি চলে এল ডারবি, তধু তার কোমর তথকে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। কিনারায় てপৗছুন সে, পাড় বেয়ে উढঠ゙ আসছে। ঝুঁচে তার অস্ত্রটা ‘নিল্ রানা, একটা হাত ধরে টেনে আনল নিজের পাশে।
‘এখনও আমরা ওটার পিছনে আছি তো?’ হাতের চাপ দিয়ে জিনস থেকে পানি ঝরাচ্ছে ডারবি, ত'বে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। "ছি। ঠিক এখানেই পানি থেকে উঠেছিল।’ নল-খাগড়ার কিনারায় এসে আবার উঁকি দিল ও, ওর পালে ডারবি। শেওনা আর বালির ওপর চিতার ছাপэুলো দেখাল তাকে। 'ওখানটায় দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়েছে, তারপর চলে গেছে নিজ্জের পথে। পরিষ্ষার ছাপ, পিছু নিতে কোন অসুবিধে নেই ।'
‘এক মিনিট সময় দাও আমাকে, প্লীজ ।'
সোতে নামার পর ডারবি সম্ভবত ঢোঁচট খখয়েছিল, স্তনের ওপর ঢেঁটট রয়েছে ভিজ্রে শার্ট, চুল. থেকে পানি ঝরছে। নল-খাগড়ার একটু ভেতরে पুকে কাপড়চচাপড় খুুন ফেলল সে, নিঙড়ে পানি ঝরাল, তারপর মাথা মুছল। অস্ত্রটা তুল্লে নিয়ে বেরিয়ে এন আবার, বলন, চলো बবার।'

ছাপ ধরে রওনা হল্লো রানা।
ব্যাপারটা সেফ পাগলামি। প্রু পাগলামি নয়, অসস্ভবও বটে। রাতের অন্ধকারে কিভাবে ঞক্টা প্রাণীকে অনুসরণ করা যায়! এমনকি ডেল্টার বুশম্যানরাও এরকম পাগনামি করবে না। অথচ জলাভৃমিতে ঢোকার পর সাত ঘণ্টা ণেরিয়ে গেছে। এখন মাঝরাত। এখনও কালো চিতা হারিয়ে যায়নি। তারমানন অসষ্ভবকে সম্ভব করছে ওরা।

তার অবশ্য একটা কারণও আছে। সেটা হলো, অন্য কোন চিতাবাঘের সঙ্গে এটার মিল নেই। অমিল যে রু রঙ আর আকৃতিতে তা নয়, আচরণেও। বিশেষ কররে পথ চলার ধরনটায়—সরল একটা কর্খা তৈরি করছে ওটা। এমনকি দশ দিন আগ্গেও ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিল

না। গতি বাড়াবার পর. থেকে সম্পৃর্ণ অবিপ্ধাস্য হয়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে রানার মনে হয়েছে, কম্পাস ব্যবহার করে সামনের একণো মাইন প্থের একটা চার্ট তৈরি করতে পারে ও, সেখানে পৌছে অপেক্ষা করলে চিতাটাকে এক সময় ঠিকই দেখতে পাবে।

কালো চিতা সোজা পত্থ অগোচ্ছে বনেই এখনও তাকে হারিয়ে ছেলেনি ওরা। ছোট বড় জলার মধ্যে প্রায়ই তার ছাপ রুঁজে পাওয়া यচ্ছু না, তখন তারার অবস্থান দেখে নিয়ে আন্দাজ্রের ওপর নির্ভর করে অগোক্ছ্ছ ওরা, বালির পরবর্তী বিস্থ্তিত্তে পৌছে খানিকক্ষণ এদিক
 বেরিয়ে আসার পর ঠিক যেভাবে খুজ্জে নিয়েছিল।

দ্বীপটার শেষ মাথায় বৌছুন ওরা, রানার পায়ের চারপাশে হালকা হয়ে এল নল-খাগড়া, মাথার ওপর ছাতার মত বুঁচে আছে পাত। থামল ওরা। নিচে আররকটা চ্যানেন দেখা যাচ্ছে, অগেরটার চেয়ে গভীর, সোেতও একটু বেশি। অপর পাড়টাও ঢাকা পড়ে আছে নল-খাগড়ার বনে। বনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালি ঢাকা মালভূমি, তারপর ঘাস মোড়া থোনা প্রান্তর। প্যাকের ওপর কাঁধে শটগানটা আটকাল রানা, ডারবির দিকে ফিরল। 'আবার পানিতে নামতে হবে,' বলল ও। 'মনে ররেো, জনহস্তী দেখলে দেরি করবে না, সঙ্গে সঙ্গে ওুি করবে।'

ठোঁট মুড়ে হাসল ডারবি, হাতে স্মাইজার নিয়ে এগিয়ে, এল। পানিতে নামল রানা, ওকে কাভার দিচ্ছে ডারবি।

পানিতে নামরেই ব্যাঙের সমবেত সঙ্গীত থেমে যাiয়। ডাঙায় গরুম नাগে, চ্যানেনে নাম‘লেই ঠাণায় 'কাঁপুনি ধরে যায় শরীরে। ভেজা কাকের মত উল্টোদিকের তীরে উঠে আসে, দ্বীপপর ওপর• দিয়ে ছাপ অনুসরণ করে এগোয় ওরা।। কখনও চাঁদ থাকে আকাশে, কখনও ঔধু তারার মেলা। কাঁটা-ঝোপ আর নল-খাগড়ার বন কালো পাঁচিলের মত দাঁড়ির়ে থাকে সামনে-পিছনে। ওদের চারদিকে বপাকা-মাকড় ডাকতে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় কালো পপঁচা। সিংহের গর্জন শুনতে পায়, ধাওয়া করছে হরিণকে। কখনও বা পানিতে তুমুন আললাড়ুন

[^0]দেখতে পায়, একটা কুমীর হয়তো কিনারা থেকে টটেে পানিতে নামিয়ে ফেনেছে কোন বোকা হরিণকে। ঝোপের য়েতর দিয়ে ঘোঁ ঘোৎ শব্দ করে হেঁটে যায় জনহত্তী। দূর থথকে ভেসে আসে হায়েনা আর শিয়ালের ডাক। ছুটন্ত বুন্নে কুকুরের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।

ঘ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। ক্রান্ত হয়ে পড়ে দুঁজনেই। রানাার পেশী থরথর করে কাঁপতে থাকে। ত্বু থামে না, কারণ জানে, থামলেই নেতিয়ে পড়বে ডারবি, ঢলে পড়বে ঘাসের ওপর। তারপর হঠাৎ করের্য আকালে আলো ফোটে, কয়েক মিনিট পর একটা লেগুনের কিনারায় অসে দাঁড়ায় ওরা।

রাতে একবার ওদৌরকে সাঁতার কাটতে হয়েছে, তবে একটা চ্যানেলের মাঝখানে মাত্র কয়েক গজ। রটা সেরকম নয়। ওদের সামনে পানির প্রবাহ দুলো গজ চওড়া। ক্রান্তিতে মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল রানার। পিছন থেকে এগিয়ে এড়ে ওর একটা 'কজ্জি চেপে ধরল ডারবি।

মুথ তুनন রানা। ডারবির দৃষ্টি অনুসরণ করে নেলঔনের দিকে তাকান। একটা ঝাঁকি থেয়ে খাড়া হয়ে গেে শিরদাড়া, এক নিম্মেষে দৃর হয়ে গেন্ল সমস্ত ক্রান্তি।

দেড়শো গজ দৃরে কালো একটা মাথা দেখা গেল, প্রকাজ সাপের মত পানি কেটে এপিয়ে যাচ্ছে। চেলে যাওয়া পথেরনদু’পালশ, পদ্মফুলের মাঝখানে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ঢেউগুলো থেকে প্রতিফ্যনিত হচ্ছে তারার আলো। সাঁতার কাটছে কানো চিত। উল্টোদিকের তীরে ণপৗছুল ওটা, आাচড়া-অাঁচড়ি করে ঢান বেয়ে ওপরে উঠন। তোরের আবছা আলোয় এক মুহৃর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হারিয়ে গগল নলখাগড়ার বনে।

কয়েক সেকেণ পর আবার ওটাকে দেখতে পেল ওরা। নল-খাগড়ার পর বেশ কিছু মোপানি গাছ রয়েছে। ওরা তকিয়ে আছে, হঠাৎ করে এক জোড়া ফিশ ঈগল ডাক ছাড়তত ছাড়তে ডানা মেলল আকাশে। কেঁপপে উঠল ডালপানা, লন্বা ও কালোঁ একটা আকৃতি মুহৃর্তের জন্যে

দেখা গেল একটা ऊुঁড়ির সামনে, গাছটার গায়ে পা দিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। ওপার থেকে খখঁকিয়ে ওঠার চাপা আওয়াজ ভেসে এন। তারপর আবার সব স্থির ও নিস্তব্ধ।
‘অবিপ্বাস্য!’ কোঁস করে একটা নিঃশ্মাস ছেড়ে বলল রানা।
হাত দিত়ে মুখ ঘষল ডারবি। হাসছে সে।
কান্াে চিতা গাছে চড়ায় সারাদিন বিশাম নিতে পারবে ওরা। পরে, সন্ধের আগে, ঘুরপথে মোপানি গাছুকোর কাছে পৌছুবে। তারমানে কেগুনের পানিতে নামতে হবে না ওদেরকে

পানির দিকে তাকাল রানা 1 সৃর্যের আলো লাগায় সোনালি দেখাচ্ছে এখন। অন্ধকারে জলহস্তী আর কুমীরের আওয়াজ তুনেছে ওরা, মনে পড়ে যেতে শিউরে উঠন একবার।

ঘুরল রানা, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। যখনই কোন ছোটখাট় বিজয় অর্জিত হয়েছে, তারপর প্রতিবারই দেখা গেছে আরও বড় ও বিপজ্জনক বিপদ অপেক্ষা করছে ওদের সামনে। না, সারা দিন বিশ্রাম নেয়ার প্রপ্নই ওঠে না-ওদের পিছনে টেরোরিস্টরা রয়েছে।
'তোমার কি ধারণা, আমাদের কাছ থেকে কতটা পিছনে ওরা?’ জানতে চাইন ডারবি, বুঝতে পেরেছে রানা কি ভাবছে। এখন আর হাসছে না সে।

শাগ করল রানা। 'বলা কঠিন। কে জানে অন্ধকারে কতটা ধগিয়েছে ওরা । রাতে আমরা সষ্ভব்ত বিশ মাইল てপরিয়েছি। ওদের অত সাহস হবে বনে মনে হয় না ।'

ততুু একটা আন্দাজ করতে পারো না?’
'অন্ধকারকে যদি ভয়ও পায়, পামার আগে ধরো মাইল পাঁচেক এগিয়েছে। তারমানে এখনও পনেরো মাইন পিছনে আছে ওরা।'
‘এখনও পিছু নিয়ে অসতে পারবে?’
'পারবে,' গষ্ভীর স্বরে বলল রানা । 'মরুভৃমিতে পিছু নেয়াটা সহজ ছিল। তবে এখন ওরা অনেক কাছাকাছি রয়েছে, ওদের স়ঙ্গে একজন ট্যাকারও আছে। ছাপগুলো স্পষ্ট, দিনের আলোয় পথ দেখে হুাটছছ। কালো ছায়া-২

## ত্রে কি？＇

ভুরু কুঁচকক চিন্তা করছে রানা। কান সারা দিন ও সারা রাত সম্ভাবনাটা বারবার উঁকি দিয়ে গেছে ওর মনে। দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গরা，বসের ঢোকজন। সংখ্যায় তারা কম নয়，সঙ্গে ট্রাক আছে， অথচ মাউনের পর থথকে তাদের কোন সাড়া－শ্দ নেই।＇ঠিক‘বুৰৰতে পারছি না，’ বলল ও।＇ভাবছি，অপর দলটা টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তা যদি ঘটে থাকে，একটা দলের বোধহয় কোন অস্তিত্রই নেই। তবে সেরকম কিছু ঘটে．থাকলে আওয়াজ ণেতাম আমরা। কাজেই ধরে নিতে হবে মাইল পনেরো পিছনে ওধু বারগামের লোকজনই আছে। পনেররা মাইল মানে সাত ঘণ্টার প⿰⿰三丨⿰丨三⿻コ一

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিনের পুরেী আনো ফুটেছে সাতটায়，এখন বাজে সাতটা বারো। এখন থথকে সাত ঘণ্টা মানে দুপুর দুটো। ততে ঝুঁকি নিতে রাজ্রি নয় রানা। ডারবিকে বলল，‘ধরো আগামী পাঁচ ঘণ্ণা ‘কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। প্রথম তিন ঘণ্টা তোমার’，বাকি দু’ঘণ্টা আমার। দুপুরর আমরা ঘোরাপথে গাছতুলোর কাছছ পৌছুব। চিতার কাছাকাছি যাবার পর আবার বিশ্রাম নেয়া যাবে। সময় নষ্ট না করর এখন তুমি．কাত হও। তিন ঘণ্টা পর জাগিয়ে দেব।＇

পিঠ থথকে প্যাক নামিয়ে ঢনতুনের উ゙চু পাড়ে তুয়ে পড়ল ডারবি， নল－থাগড়ার বন ছায়া ফেলেছে মুন্খ। কয়েক মিনিট পরই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তার কাছাকাছি বসল রানা，কোনের ওপর শটগান，দু’জনের মাঝখানে স্মাইজার। যোখানে বসে আছে সেখান てেকে ফেলে আসা ঝোপ আর জলা অকশো গজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে•ও। আরও পিছনে কাঁটা－ঝোপের বেড়া। কেউ পিছু．নিয়ে এদিকে আসতে চাইলে প্রথমে ওই কাঁটা－ঝোপ পেরুতে হবে，তারপর ঘ়াস ঢাকা মাঠ পাবে স়ামনে।

মাঠ আর কাঁটা－ঝোহপর দিকে তাকিয়ে বসে থাকন রানা। ধীরে ধীরে ওপরে উঠল সৃর্য，জলার ওপর তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। ঝিমুচ্ছে রানা，

বারবার তিরস্কার করছে নিজ্রেকে। একবার, দু’বার, তিনবার। ণেষবার চোখ বন্ধ হবার পর আর -্ুুলল না। ঢলে পড়ল ও ডারবির পালে। ঘুমিয়ে গেছেi

ঘুমটা কেন ভাঙল বলতে পার্রে না রানা। হয়তো কোন শক্দ ওনেছে, কিংবা হয়়তা বিপদের সক্কেত দিয়েছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। চোখ মেনতেই দুট্টা জিনিস দেখতে বেল ও। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে, তারমানে সময়টা এখন দুপুর। তারপর দদখতে বপল ঢোকতুনোকে।
 আছে। অপরজনের হাতে একটা রাইফেন। মৃন দলবে পিছনে যররে একজন ট্য্যাকারকে নিয়ে এক লোক এগিয়ে আসছে। মাত্র পনেরো গজ দৃরে তারা, তবে ডারবি ও রানাকে আড়াল করেে রেখেছে নল-খাগড়ার বন। এখনও ওদেরকে দেখ্খেি তারা।

কোন রকম ইতস্তত না করে এক ঝটটকায় হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা, শটগান তুদেই ওুি করল, জোড়া ব্যারেল থেকে। টিগার টানার আগে, বোধহয় আধ সেকেэ আগে, ওকে দেখে ফেলন ট্র্যাকার। এক পাশে ডাইভ দিল সে, লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটল কাঁটা•ঝোপের দিরে। দ্বিতীয় লোকটা দেখতেই পায়নি রানাকে। এंक সেকেঞ্ড আগে হা কর্রে দাঁড়িয়ে ছিন সে। পরমুহৃর্তে বুকে আর ণপটে ঞুলি থথয়ে পিছন দিকে ছিট্কে পড়ল।
‘পানিতে নামো!’ চিৎকার করল রানা। মাত্র উঠে বস়তে তুু করেছে ড়ারবি, তার অকটা হাত ধরে টান দিল ও, বগলের, তলায় স্মাইজারাট চেপে ধরন, ছুটন নেতুনের দিকে।

রানা চিৎকার করতেই পান্টা ๒লির শব্দ হলো।.তবে নল-খাগড়ার আড়াল থাকায় ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না টেরোরিন্টরা, দু’পাশ দিিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটতুনো। কত্যেক সেকেতের মধ্যে পানিতে নেমে! পড়ন ওরা, নেওনের উঁদू পাড় ওদের মাথার ওপর।
‘ধরো এটা।' শটগানে দুটো কার্টিজ ভরে ডারবির দিকক বাড়িয়ে ধরন রানা।।"এখানে অপ্পা করো, পরিস্থিতি কতটা খারাপ দেখে

স্মাইজার. নিয়ে আবার উঁচু পাড়ে উঠল ও । ঝোপ আর নল-খাগড়া ফাঁক করে てখালা জায়গাটার দিকে; তাকাল।

বাকি পাচাচজ্জন নোক সাবধানে, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে ঢোকার সময় তুলি করে পর্পরকেক কাভার দিচ্ছে। স্মাইজারের রেগুলেটর সিস্গেল-শটে টটনে আনল রানা, তারপর পাল্টা গুলি করল। লক্ষ্যস্থির করন যে-সব ঝোপ থেকে বোঁয়া উঠছে। পুরো ম্যাগাজিনটা শেষ করল ও। কেউ আহতত হয়েছে কিনা বোঝা গেন না, তবে আপাতত শক্রুরা এগোচ্ছে না। লুকিত্যে আছে তারা, নড়ছে না । ঢাল বেয়ে পানির কিনারায় নেমে এল ও।

ডারবিকে জানাল, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অ্যামুনিশন যা আছে তা দিয়ে হয়তো সন্ধে পর্যন্ত টটরোরিস্টদের ঠেকানো যাবে। এই মুহৃর্তে নেণুন পেরুনো সষ্ভব নয় এই কারণে যে শেলের কার্টনগুলো অসষ্ভব ভারি, ওงুো নিয়ে এতটা দূরত্ব বপরুতে পারবে না ওরারা আর যদি সন্ধে পর্যন্ত এপারে থাকত্তই হয়, ওদের কাছে যে বুলেট থাকবে তা দিয়ে খুব বেশি হন্ে দুই কি তিনটে ম্যাগাজ্জিন ভরা সম্ভব। ওগুলো খরচ হয়ে গেল্েে কিছুই আর করার থাকবে না ওদের। একটা শটগান্নর বিরুদ্ধে পাঁচটা রাইফেন, টিকে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।
‘সেক্ষেত্রে এখনই আমরা ওপারে যাব,’ বলল ডারবি।
মাথা নাড়ল রানা। 'ওপারে পপৗঁুতে পনেরো মিনিট নাগবে আমাদের। ণপৗছুবার আগেই গুলি করে ডুবিয়ে দেবে..., てথমে নলখাগড়ার বনের দিকে তাকাল ও, ওদের বাঁ ও ডান দিকে বাঁকা হয়ে গেছে। "বাঁচার উপায় হতে পারে যদি একটা চ্যানেন বা ল্যাণ-লিঙ্ক পাই। পাড়ে উঠে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে দাঁড়াও। সিঙ্গেল-শটে আছে স্মাইজার। যেখানে বোঁয়া দেখবে শুধু সেখানে গুলি করবে। দেখে-শুনে খরচ করবে, প্রতিটি বুন্নট এখন মৃল্যবান। পানির কিনারা ধরে দেখে আসি আমি।' অস্ত্রটা ডারবির হাতে ধরিত়ে দিল ও। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে। পানি ঠেরে এাগাল বননা।

ডান দিকে গিয়ে কোন লাভ रुলো না। নিচু একটা সৈকতের শেষ মাথায় রয়েছে ওরা, ওপাশে জু হয়েছে আরেকটা ন্লেতু। ফিরে এন রানা, এবার বাঁ দিকটা দেখবে। একই অবস্থা, খোলা পানি বহু দূর পর্যন্ত বিস্ত্ত‘।

ফিরে আসছে রানাা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনে একটা シুঁটি সামান্য একটু মাথা তুদে রয়়ছে পানির ওপর, পাক়শ ভাসছে রশির মত কি যেন একটা। পানি ঠঠনে এগোল ও। রশি নয়, ফাইবার কর্ড। নলখাগড়ার ভিতর কিছু একটার সঙ্গে বাঁধা আছে বলে মনে হুনো। টান দিল ও। ঝাঁকি খেতে কু করল নল-খাগড়া। তারপর কাঠঠের একটা কাঠামো পানির ওপর খানিকটা মাথা তুলল।

দেখেই চিনে ফেনল রানা জিনিসটা । ডেল্টার বুশম্যানরা এ-ধরনের ক্যানু ব্যবহার করে। এটা বোধহয় রেখে গেছে তাদেরই কোন শিকারী দল। আরও জোরে টান দিল ও। গোটা বোট ভেজে উঠল পানির ওপর।

এক মিনিট আগে হতাশায় চচাখে অন্ধকার দেখছিল রানা, হঠাৎ উক্তেজনা আর দৃঢ় মনোবন যেন উথনে উঠন সমগ্র অস্তিত্বে।
‘শোনো, ওটা আমাকে দাও‥,' লেগুনের পাড়ে, ডারবির পাশে চনে এসেছে রানা, হাতে সর্বশেষ ম্যাগাজিনগুনো ।

ওর হাতে স্মাইজারটা ধরিয়ে দিল ডারবি। রেগুলেটর সরিয়ে ‘অটোমেটিক’-এ নিয়ে এল রানা, প্রায়-খালি যে ম্যাগাজিনটা ডারবি ব্যবহার করছিন সেটার বদলে নতুন একটা ভরল, তারপর এক পশলা গুলি করল てখালা জায়গাটার দিকে। মাজল থথকে বোঁয়া উঠল, আওয়াজ তনে মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে।
'ছোটো এবার, দৌড়াও!' ডারবির হাত ধরে টান দিল রানা। ঢাল বেয়ে পাড় থেকে নামন ওরা, পানিতে নেমে এসে উঠে পড়ল বোটে। 'সামনে চনে যাও, বৈঠা চান্াও!' বোটের মেঝেতে হাঁটু রেৃখ এরইমধ্যে একটা বৈঠা তুলে নিয়েছে রানা ।

বোটের সামনে চল়ে গেল ডারবি, দ্বিতীয় বৈঠাটা তার দিকে বাড়িয়ে

ধরল রানা। ত.ারপর খুঁটি থথকে খুত্न নিল ফাইবার কর্ড। দू’জন একসাথে বৈঠা চালাতে ঔুরু করল।
'গুলি করায় খানিকটা সময় পাব আমরা, দूই কি তিন মিনিট। তার মধ্যেই ওপারের নল-খাগড়ায় বপৗছুতে হবে।'
'ঘামছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন বৈঠা চালাচ্ছে। ডারবিও বসে নেই। প্রতি মুহৃর্ত্র আশঙ্কা করছে ওরা, এই বুঝি পিছনন থেকে چুলি হলো। বভাবে কতক্ষণ বৈঠা চালিয়েছে বলতে পারবে না ওরা। হঠাৎ করে দেখা গেন্ ওদের চারপাশে নল-খাগড়ার আড়াল। তারপর বোটের বো বালির্তে ঠেকল। লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, কোমর সমান পানিত়ে দাঁড়িয়ে তাকান পিছন দিকে।

নল-খাগড়ার বনে পুরোপুরি আড়াল পেয়ে গেছে ওরা, তবে ফাঁকফোকর দিয়ে উল্টোদিকের তীর দেখা যাচ্ছে। তাকিয়় আছে, ঝোপ থথকে বেরিয়ে এ্রল একজন তোক। তার পিছু নিয়ে আরও দু'জন। একজন লাফ দিয়ে পানিতে নামল, তাকাল ডানে-বাঁয়ে। কয়়েক মুহৃর্ত ইতস্তুত করল সে, ভাব দেখে মনে হলো হতভম্ব. হয়ে পড়েছে। তারপর ঢাল বেয়ে উঠে পড়ন। এই বলোকটাই ট্র্যাকার, চিনতে পারল রানা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। লেগুনের ওপর দিয়ে"অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল তাদের গলা । তারপর অদৃশ্য হয়ে ঢেল তিনজনই ।

ফাইবার কর্ডটা এক গোছা নল-খাগড়ার সঙ্গে বাঁধন রানা, তারপর শ্শনো বালির ওপ্পর উঠে অসে ডারবির পাশে দাঁড়াল। সাঁতার কেটে আসবে, সে সাহস ওদের নেই। কেউ বোধহয় সাঁতার জানেও না। আমরা যা করত়ে যাচ্ছিলাম ওরাও তাই করবে—ঘুরপথে আসবে…'

থেমে গেন রানা। ওর কথা ওনছে না ডারবি। তার বুক এথনও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, একদৃৃ্টে তাকিত়ে আছে উল্টোদিকের তীরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও সেদিকে আরেকবার ত়াকাল। কেউ নেই। তবে ডারবি তাকিঁয়ে আছে ঠিক যেখানটায় একটু আগে নোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিন।
'রানা,' ওর দিকে ঝট করে ফিরল ডারবি। 'লোকখুলোকে তু'মি

দেখেছ?’
মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যুঁ । কেন?’
'ওদের একজন ডেকা বারগাম।’
ছ্ঁাৎ করে উঠল রানার বুক। সমস্ত মনোবল যেন কর্পূরের মত উবে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, তা কি করে হয়! ওদের সঙ্গে বারগামের থাকার কথা নয়। তুমিই বলেছ, নেই...।'
‘ছিল না, রান়া,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল. ডার্রি। 'তবে এখন আছে। প্রায় এ্র মাস তার খুব কাছাকাছি ছিলাম আমি; চিনতে ভুল করব না। নিজ্জের দলের নোক ছাড়া আর কেউ তাকে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না, আমি বাদে। অপর দু'জনের Эান দিকে দাঁড়িয়ে ছিল সে, রানা। মুছ্যে সামান্য দাড়ি আছছ।'

নোকতুলোর চেহারা খেয়াল করে দেখেনি রানা । আকাশের গায়ে जিনটে মৃর্তিকে এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ওধু, দু'জননর হাতে রাইফেন ছিল। 'তারমানে টেরোরিস্টদের নেতৃতু দিচ্ছে এখন বারগাম নিজেই। এর মানেটা কি?’

মাথা নাড়ন ডারবি। ‘জানি না, রানা। তবে আমার ভয় কর়ছে। বারগামকে আমি চিনি। তার মত নিষ্ঠুর আর সাহসী নোক জীবনে আমি দেখিনি। তার অনেক ভাল ওুণ্ও আছে, কিন্তু খখপে গেলেে সে মানুষ থाকে না।'

রানার হতাশ হবার কারণ আছে। বোট নিত়় এপারে চলে আসার পর ভেবেছিল, টৈরোরিস্টরা হয়তো হাল ছেড়ে দেবে, ওদেরকে অনুসরণ করবে না। করনেও, অন্তত দু’ঘণ্টা পিছিয়ে থাকবে তারা। ঘোরা পথে নেগুনের এপারে আসতত হরেল দু’ঘন্টার বেশি লাগবে তো কম না । ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। অন্ধকারে ওদের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা সহজ কাজ্জ হবে না। এ-সব কথা তারাও চিন্তা করবে। সঙ্গে বারগাম না থাকনে তারা ইয়তো পিছু নেয়ার প্ট্যানটা বাতিল কর়র দিত। এখন সে প্রপ্ন ওঠঠ না, বারগাম ওদেরকে অমানুষিক পরিষম করাবে। ওদের পায়ের ছাপ আজ রাতে পাক বা কাল সকাঢল, আবার তাররা পিছু
‘ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘অবস্থা বুঝ্েে ব্যবস্থা করা যাবে। এখনও আমরা কনসেশন এরিয়ায় রয়েছি। এখান থথকে মরুভৃমি চন্নিশ মাইল দূরে। চিতা আজ রাতের অভিযানে বেরুবে আর হয়তো এক ঘন্টা পর। ওটা যখন নামবে, গাছকুলোর কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।' শটগানটা তুরে নিল ও। স্মাইজারের অ্যামুনিশন ফুরিয়ে যাবার পর এটাই এখন ওদের একমাত্র অস্ত্র। ‘এসো।' নল্-খাগড়ার বন ঠেলে সামনে এগোল ও। গাছগুলো খানিক দূরেই, একটু পরই দেখতে পেল ওরা । ওগুলোরই একটার ডালে শয়ে আছে কালো চিতা।

সন্ধে হন্নে, তারপর রাত। তারায় তারায় ভরে গেল আকাশ। তারপর চাঁদ উঠন। হিম বাতাস বইছে। দোল খাচ্ছে ঝোপ আর নন-থাগড়ার বন। কাল্নো ছায়ার ভেতর কি যেন নড়াচড়া করছে। রক্ত হিম করা গর্জন তশানা গেল সিংহের। আলোড়িত হন্লে নেগুনের পানি, শিকারকে চোয়ালে আটকে নিয়ে গভীরে তলিয়ে গেল কুমীর। ঝোপের ভেতর দিয়ে তেঁটে গেল জলহস্তী আর বুনো মোষ। মাথার ওপর ডাকল ণপঁচা । দৃর থেকে ভেসে এল শিয়াল আর হায়েনার ডাক। আজকের রাতটাও অন্য সব রাতের মত।

হাঁটল ওরা, সাঁতার কাটল, বারবার খুঁজে নিল হারিয়ে যাওয়া চিতার ছাপ। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে চলে এল, দেখা যাক বা না যাক চিতাটা সব সময় ওদের সাম়নে আছে।

এক সময় ভোর হরো ।. ক্লান্তিতে আর পা চলে না। এগোচ্ছে হোচাচট থখতে てখতে। গতি মন্থৃ। তারপর থামল ওরা। চিতাবাঘকে সামনে দেখতে পাচ্ছে, কালো রঙের ঢেউ খখলানো আকৃতি। ওটটাও হাঁপিয়ে গেছে। আরও পধ্ধাশ গজ সামনে কিছু লাইমস্টোন পাথররর মাঝখানে দ্ৰাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা অ্যাকেশিয়া।

পাথরগুলোকে ঘিরে চক্কর দিল চিতা, প্রস্রাব করল, তারপর শুঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল উঁু ডালে।
'আর মাত্র •এক রাত,’ বলল রানা। 'তারপর মরুভূমিতে পৌঁছে যাবে ওটা।

মাথা đাঁকাল ডারবি, অত ক্রান্ত যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না । টনতে টনতে ছোট একটা ঝোপের দিকে এগোল। বসে প্রথমম হেলান দিল ঝোপটার গায়ে, जরপর কাত হয়ে শુয়ে পড়ন। দেখাদেথি রানাও। বারগাম আর তার নোকজনের কপানে যাই ঘটে থাকুক, এই মুহৃর্তে যত ককাছেই তারা অবস্থান করুক, দু’জনের কারও পকেই জেেে থাকা স্ভব নয়। ডারবির পাশে ঘাসের ওপর কাত হরো ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ন দু'জনেই।

ঘুম ভাঙল রক্টা শব্দে। দু’জনেই ওনতে পেয়েছে, চোখ মেনল এক্সজ্গে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। একটা তপ্লেনের শব্দ। খুব কাছাকাছি চলে অসেছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, চারদিকে চোখ বুলাল দ্রুত। গাছটার কাছে পাথর আছে, যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে চিতা। ওই পাথর আর গাছ ছাড়া একশো গজের মধ্যে আর কোন আড়াল নেই।
‘ডালপালার ভেতর যতটা পারো ঢুকে যাও।' নিজেও তাই করল রানা, ডানপানাঔুো হাত দিয়ে ধরে টেনে আনল শরীরের ওপর।

ওটা অকটা সাফারি প্লেন হতে পারে, কোন হান্টিং ক্যাম্পের জন্যে রসদ নিয়ে আসছে। তা यদি হয়, পাইলট ওদেরকে লক্ষই করবে না। কিন্তু यদি তন্গাশি চালাতে এসে থাকে, खাঁকি দেয়া প্রায় অসন্তব। ঝোপটা একেবারেই ছোট আর পাতলা। এদিকে চোখ পড়লেই দেথে ফেলবে।

আদভানি পরিবারের ত্লেনও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের ভয়ের কোন কারূণ নেই।

আওয়জজটা আরও বাড়ছে। ডাল সরিয়ে উঁকি দিল রানা। না, আদভানি পরিবারের কোন প্রেন নয়, এমনকি সাফারি প্লেনও নয়। ওর মাথার একশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেন সেটা। কোন সাফারি পাইনটট এত নিচ দিয়ে উড়বে না। এক অঞ্জিনের একটা সেসনা, ডানা থথকে কালো ছায়া-২

মার্কিং মুছে ফেনা হরয়েছে, ককপিটে ঢোক রয়েছে দু'জন। দু’জনেই নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে।

ডারবির পিঠে মুখ শুঁজল রানা, চাপ দিয়ে জমির সঙ্গে সেঁটে ধরল তাকে। তবে জানে, অতে কোন কাজ হবে না । প্লেন হঠাৎ বাঁক ঘুরতে শুরু করায় đঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। ওদের ওপর দিয়ে আরও দু'বার উড়ে ঢেল পাইনট। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল দক্ষিণ দিঢক।
'হেল!’ ঝোপ থেকে বেরিয়ে সিধে হলো রানা। ওর পাশ্ ডারবিও।
‘দক্ষিণ আফ্রিকানরা?’ জিজ্জেস করল সে।
ততাছাড়া আর কারা হবে। মার্কিং মুছে ফেলেছে দেখেই বুঝতে পৈরেছি। মাউন্ন যারা লোক রাখতে পারে, এখানন তো তারা আসবেই। ওদের জন্যে মাউন ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকা। এখানে কোন বিপদ নেই। এখানে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা যায়, কেউ জানবে না।'
‘এখন ওরা কি করবে বনে মনে কররা তুমি?’
হাতঘড়ি দেখল রানা। চারটে বাজ্ে। সন্ধে হতে এখনও দু’ঘণ্টা। 'ব্যাক-আপ হিসেবে পিছনে কি'আছে, কত দৃরে আছে, এ-সবের ওপর নির্ভর করে। মাটিতে যারা আছে তাদের সঙ্গে পাইনটের রেডিও কনট্যাক্ট না থেকে পারে না। ব্যাক-আপের লোকেরা যদি মরে করে সন্ধের আগে এখানে পপৗছুুনো সষ্ভব, তাহরল সোজা চনে আসবে। আর য়ি বেশি দৃরে থাকে, কাল সকালে আসবে।'
‘তাতে কি আমরা আরেকটা সুযোগ পাব?’
মাথা ঝাঁকান্ রানা। তার আগে পর্যন্ত আমরা ওধু অপেক্ষা করতে পারি।

গতকাল যে জায়গায় ওরা থেমেছিন, এ জায়গাটা সেরকম—খোলা. একটা দ্বীপ, চারদিকে নেগুন। ঘাসের ওপর বসে পড়ল ওরা, কথা বলছে না, এমনকি পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেও না। দু’পাশে নল-খাগড়ার বনন, চোখ ঘুরির়ে দেねছে শুধু। আর কান পের্রে আছে।

এক ঘঁ্টা ণেরিয়ে গেল, দিগন্তের কাছাকাছি নেমে এল সূর্য, দীর্ঘ হনো ওদের ছায়া, তারপর আবার যাত্রিক তজ্জন ওনতে বপল ওরা । দূর থেকে তেসে আসছে। তবে একদিক থেকে নয়, দু’দিক থেকে। ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মাথাটা একদিকে কাত করল রানা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। আরও কয়েক সেকেণ্ু পর চিনতে পারল শক্দণুনো। ডারবির দিকে তাকাল। দ্মোটর লঞ্চ,' বলन ও। 'প্পচুতে সভ্ভবত মিনিট পনেরো লাগবে। কম করেও দুটো, বেশিও হতে পারে। একটাকে ওরা আগে পাঠাবে বনে মনে হয়, একদিক বন্ধ করে দেবে; তারপর আরেক দিক থেকে আসবে দ্বিতীয়টা...;

হঠাৎ অन্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। কত দিন হলো মনে করতে পারছ না, অন্নক আগে থেকেই আর అুণছে না। ও এখানে কেন, অর্থাৎ কারণটাও হঠাৎ করে অস্পষ্ট আর అুরুতুহীন হয়ে পড়ল। ఆষ্ৰু জানে, একটা যুদ্ধ ছিন ব্যাপারটা। অچुভ শক্তির বিরুদ্ধে অভ একটা শক্তির যুদ্ধ। ఠভ শক্তির পহৈে একা লড়ছিন ডারবি। কাকতালীয়ভাবে সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও। প্রথমে ডারবি’ওকে পছন্দ না করনেও, পরে বন্ধু হিসেবে চিনতে পারে বিরল ও নিঃসস্গ একটা প্রাণীর প্রতি তার মমতার পভীরতা দেথে মুধ্ধ হয়ে পড়ে ও। তারপর থেকে যুদ্টটা দু'জন একসজ্গে লড়ছে। গোটা উত্তর কালাহারি ছিল ওদের রণাঙ্গন। পাশ কাটিয়ে অসেছে লেক ন্গামিকে, ঢুকে পড়েছে ডেন্টার হৃৎপিত্রে।

প্রতিটি হামলা ঠেক্কিয়েছে ওরা, সাহায় করেছে পরশ্পরকে; নিজেরাও আক্রমণ করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে বিজয়। এখন পর্যন্ত টিকেও আছে। কিন্তু এবার, এই দ্বীপে, ওদের বাঁচার কোন আশা নেই। এখানে এসে হেরে গেছে ওরা। শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ ।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে এখনও নল-খাসড়ার বনের দিকে তাক্য়ে়ে রয়েছে ডারবি। কিছু বলার জন্যে মুখ খুনল সে, তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝাঁকি থেলো, খপ করে ষরে ফেনল রানার একটা বাহু, টান দিয়ে モাাপের গায়ে নামিয়ে আনन ওকে। প্রায় একই মুহৃর্তে গর্জে উঠন

রাইফেন, বাতাসে শিস কেটে একটা বুলেট ছুটে গেন ওদের মাথার ওপর দিত়ে।
'বারগামের নলাক...।'
মাটিতে পড়ে অছে রানা, ওর পপটের ওপর তুয়ে পড়েছে ডারবি। ‘নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে দু'জনকে «গিতয়ে আসতে দেখলাম।’

ডারবির নিচে থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এন রানা, হাঁটুর ওপর সিচে হয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে তাকাল। 'কোন দিকে?’
"বাঁয়ে।
ডারবির কথা শেষ হওয়ামাত্র আবার গর্জে উঠল রাইফেন। এবার ওদের পাত্যের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দৃরে এসে লাগল বুল্লেটটা, ঝোপের শিকড় আর বালি ছড়াল চারদিকে। 'মুভ!' তাগাদা দিল রানা। ‘আমাদেরকে বসে পড়তে দেখেছে ওরা, গুলি করছে আন্দাজে।' ক্রল করে ডান দিকে অগোল, পিছন্ন ডারবি।

বিশ গজ এগিয়ে থামন রানা, ঘন ঘন হাপাচ্ছে আর ঘামছে। ঝোপটার চারপাশে এখনও দু'একটা বুলেট এসে নাগছে, তবে ঝোপটার কাছ থেকে এখন যথেষ্ট দৃর্রে সরে এসেছে ওরা । মাথা সামান্য উঁদু করে কান পাতল রানা। अলির শ4 না হলে মোটর লণ্ঞের আওয়াজ ওনতে পাচ্ছে ও। জলা থেকে আর বেশি দৃরে নেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৌছে যাবে।

গুলির শব্দ থেমে গেগে। তার বদনে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। পায়ের শব্দ শোনা ঢগল না, তবে পানিতে নাফিয়ে পড়ার আওয়াজ হলো। মোটর লঞ্চ আরও কাছে চলে আসছে।
‘কি ঘটছে বলো তো?’ ওর পাশে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিদে হত্যে রয়েছেছে ডারবিও।
‘বোট্ুেোর ওপর ঔুলি করার জন্যে পজিশন নিচ্ছে ওরা,' বলল রানা। ‘বারগাম জানে না সশশ্র্র একটা দক্কিণ আফ্রিকান ইউনিটের সঙ্গে লড়তে হবে তাদেরকে।,সে বোধহয় ধরে নিয়েছে, বোটে করে কোন হান্টিং পার্টি আসছে। ভেবেছে, ওদেরকে কাবু করে যা পাওয়া যায়

হাতিক্যে নেবে, তারপর আবার পিছু নেবে আমাদের। দক্ষিণ আফ্রিকানরাও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারহে না আসন্লে কি ঘটছে...।
'কিন্তু আমাদেরকে যেমন দেখেছে তেমনি আকাশ থথকে বারগামের লোকদেরও দেখেছে ওরা•••’
‘‘কদল কানো নোককে দেখেছে, হ্যা। পাইলট ষরে নেবে, ওরা পোচার। তুলির শব্দ ওনেছে, ঢা-ও পোচারদের কাত বান মনে করবে। এখন যে-কোন মুহৃর্তে দু'পক্ষের ভুন ভাঙবে••।'

লঞ্পબুেো এখন দুশো গজ দৃরেও নয়, এঞ্জিনের শপ্দ লেণুনের উঁநু পাড়ে লেগে প্রতিধ্বমি তুনচে।
'আমাদের কি হবে, রানা ?'
ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটন রানার ঠোঁটে। বলতে ইচ্ছে করল, 'মরণ হবে।’ তা না বলে, বলল, ‘কিছুই হবে না, ডারবি। আড়াল না থাকায় আমরা নড়তে পারব না, সত্যি। এখানেই অপেঞ্ষা করব, দেখব দু’দলের মারামারিটা কি রকম হয়। যে-কোন একটা দল জিতবে। আমাদের বোঝাপড়া হবে তাদের সঙ্গে।'

আবার কথা বনতত গেন ডারবি, হঠাৎ গোলাওুলি হু হওয়ায় তর গলা চাপা পড়ে নেল। আওয়াজ আসছে দ্মীপের দু'দিক. ঢথকেই। রানা ধারণা করল, দক্ষিণ আফ্রিকানরা নিষয়ই ল্যাও করেছে। রাইফেলের সিঙ্গেল শট শোনা যাচ্ছে, তার সজ্গে মিশে যাচ্ছে बাশ ফায়ারের আওয়াজ। बৰু তুनির আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে চিৎকার, আর্তনাদ, গোঙানির শদ্দও ভেসে আসছে। নল-খাগড়ার বনে ভারি কিছু পতনের ভোঁতা আওয়াজও পেল ওরা। মোটর নঞ্চের এঞ্জিন গর্জন করছে ওদের ডান দিকে। নেওুনে কে বা কারা যেন রলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছছে। একটা হাঔ-গান গর্জে উঠল, থেমে গেন পানির শব্দ।

ডারবির পাশে উপুড় হয়ে শ্যে রয়েছে রানা, ওদের ওপর দোল খাচ্ছে লম্বা ঘাস। সেফটি-ক্যাচ অফ করে শট্ানটা সামনে রেরেছে ও। यদিও অস্ত্রটা এথন আর কোন কাজে লাগবে না। যাবার কোন জায়গা নেই ওদের। অসহায়ভাবে অপেক্ষা ছাড়া করারও কিছু নেই। যুদ্ধটা

হচ্ছে ওদের একশো গজ দূরে। খানিক পরই তা শেষ হবে। যারা জিতবে তাদের হাতে বন্দী হবে ওরা，ভাগ্য যদি ভাল হয়। বনা যায় না， মেরে ফেনে ঝামেনা চুকিয়ে দিতেও পারে । অন্তত রানাকে।
＇রানা！＇ওর কাঁটে টোকা দিন ডারবি，গোলাতুলির শক্দকে ছাপিয়ে উঠल গলা।
‘বলো।＇
‘ওরা আরও কাছে চলে আসছে，তাই না？’
মাথাটা সামান্য তুলন রানা，মন দিয়ে ওন，তারপর বনनল，‘⿰㇇⿰亅㇒丿丨丁।।’
গোনাগুলির খরুতে টেরোরিস্টরা একটা সুবিধে てেয়েছিন，অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল বসের লোকজন। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকানদের ভারি অটোম্মটিক পিছু হটতে বাধ্য করছে তাদের，নল－খাগড়ার বনে ঢুঢে সরে আসছে দ্বীপের কিনারায়। প্রতি মুহূর্তে ওদের দু’জনের কাছাকাছি চরে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ।
＇তুমি কি চিতাকে ওখান থেকে নড়াঢ়ে পারবে？’
অবাক হয়ে ডারবির দিকে তাকাল্ল রানা। ‘কি বলতে চাইছ？’
‘এতক্ষণ গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এখনও ওখানে রয়েছে ওটা । তুমি যদি শটগানের ওুলি ছোঁড়ো，গাছ থেকে নেনে রওনা হবে？’

অ্যাকেশিয়ার দিকে একবার তাকাল রানা। বোধহয়। কিন্তু একেবারে＇কাছাকাছি যেতে হবে আমাকে। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে．．．！＇
＇শোনো，রানা，＇গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ডারবির গনা，চিৎকার করছে সে।＇আর কয়েক মিনিট পর এমনিতেও চিতা গাছ থেকে নেমে আসবে। তখন যদি টেরোরিস্টদের কেউ রেঞ্জের মধ্যে থাকে，মারা যাবে ওটা। শুলি করে স্রেফ উড়িয়ে দেয়া হবে। যেভাবে হোক এখুনি ওটাকে ওখান থেকে ভাগান্া দরককার।＇
‘কিন্তু चোনা জায়গা，ডারবি！’ প্রতিবাদ করল রানা। আমাকে কাছাকাছি দেখে যদি আক্রমণ করে．．．।＇
＇তাহলে শটগানটা আমাকে দাও।＇হাত বাড়াল ডারবি।

তাড়াতাড়ি দেটা সরিয়ে নিল রাiনা, তাকিয়ে আছে তার দিকে। ডারবির চুল্ ঘাম আর ধুলো নেগে রয়েছে, মুখ আর হাত ফুলে লালচে হয়ে আছে মশার কামড় আর কাঁটার থেঁাচা খেয়ে, ঢেঁড়া শার্ট রেপ্টে আছে ৩কনো কাদা। তধু চোখ দুটোয় পনক নেই, জ্লছে দু’টুকরো কয়লার মত, দৃষ্টিতে কঠিন জেদ আর পণ।

ক্থা না বলে এক লাফে সিধে হলো রানা, «ঁকেবেঁকে ঘাসের ওপর দিয়ে পাথরগুনোর দিকে ছুটন। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল, ওর পিছনেই রয়েছে ডারাবি।

পাথরওলো রকটা বৃত্ত নৈরি করেছে, সেই বৃত্তের চিক বাইরে পৌছুল ও, জমিনে গঁড়িয়ে দিল শরীরটাকে। খোলা প্রান্তরে এখনও তুমুল গোলাজিি চলছে, তবে ওদেরকে লক্য করে নয় ।
‘শোনো...’’ দ্রুত बीচ চচক করল রানা, বন্ধ করল আবার। 'আমি ఆলি করলে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। হয় চিতা গাছ থথকে নেমে চলে যাবে, নয়ত আক্রমণ করবে। অন্য বোন প্রাণী হলে বেশির ভাগ সষ্ভাবন্া ছিল কেটে পড়ার। কিন্তু চিতাবাঘের জাতই আনাদা। ওরাই সবচেয়ে বুর্না, কখন কি করবে বুঝতেও দেয় না। ওটা যদি আক্রমণ করে, আবার শুলি করতে বাধ্য হব আমি। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ণুনি করব মারার জন্যে।'
‘‘র আগে অস্ভব সব ঝুঁকি নিচ্যেছি আমরা, রানা,’ শান্ত সুরে বলন ডারবি। ‘অটাও নেব।’

অডুত ব্যাপার, ডারবি চিতাটাকে মেরে ফেনার অনুমতি দিচ্ছে। यদিও রানা অবাক হয়নি। কারণ জানে, প্ আসলে ওটাকে বাঁচানোরই শেষ চেষ্টা।

ধীরে ধীরে, অত্ত্ত সাবধানন, সিধে হলো রানা। তারপর পাথরুণোর ওপর দিয়ে সামনে রগোল। গাছটার কাছ থেকে পাঁচ গজ দৃরে দাঁড়াল ও। শটগান তুলন, টান দিল টিগারে, লক্ষ্যস্থিন করেছে গাছের বগাড়ায়। বিস্মোরণের আওয়াজ নিস্তেজ হতে ওরু করেছে, এই সময় পাতা আর ডালপালার ছায়া থেকে প্রচন্ড হুর্মি দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন

ছাড়ল চিতা।
অপেক্ষা করছে রানা। মটমট করে ডাল ভাঙার শব্দ হলো, কাঁপতে ুরু করল পাতা, কিন্তু কানো চিতার•দেখা নেই তবু। ब্রীচে আরেকটা কার্টিজ ভরন ও, ব্যারেল সামান্য উচু করে আবার গুলি করল। এবার সচল হলো চিতা । লাফ দিন্যে নিচে নামল ওটা, ঝট করে ঘুরল্, জমিনের ওপর ভারসাম্য ফিরে বেন, শরীরটা মাটির সঙ্গে প্রায় সাঁটিয়ে সরাসরি তাকাল ওর দিকে।

রাইফেলের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এ্রই মুহৃর্তে । চিতার চোখ জ্োড়া আকীক পাথরের মত জ্জলনছে, চারদিক্কক কালো পশমের ঢ্রেম। আধ থোলা মুখের ভেতর বড় আকৃতির দাঁত়গুল্লো সাদা দেখাচ্ছে, ধারাল নখরগুলো বালির ওপর কাঁপছে, বিশাল কাঁধ লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

অস্ত্রটা কাঁধে ঠেকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা। জীবনে শিকার কম করেনি ও, হাতি থথকে সিংহ পর্য়ন্ত কিছুই বাদ দেয়নি। লক্ষ্যস্থির করার পর সবব সময় বুঝতে てেররছে কোন্টা আক্রমণ করবে, কোন্টা পালাবে।। ওর মনে কোন সন্দেছ নেই যে এটা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ণপশীগুনোয় টান পড়তত দেখন ও। নিঃশ্বাস ছাড়ল চিতা, বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। লাফ দেয়ার জন্যে থাবা শক্ত করল জমিনন, খসখস শব্দ হলো বালিতে।

আবার গুলি করার জন্যে ট্রিগারে চেপে বসল রানার আঙ্রুল। ঠিক এই সময় হঠাৎ ওর সামনে আরও কি যেন একটা উদয় হরো। বালি আর পাথরর ওপর একটা ছায়া। ডারবির ছায়া। রানা নড়ল না, ডারবিকে দেখতেও পাচ্ছে না, তৃবে জানে তে সামনে এগিয়ে এসেছে সে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। এখন আর চিতার হনুদ চোখ ওর চোখে তাকিয়ে নেই, স্থির সৃয়ে আছে ওর কাঁধের পাশে।

প্রায় পুরো এক মিনিট ধরে কানো চিত্তা এক চুল না নড়ে ডারবির মুদ্খ তাকিয়ে থাকল। তারপ্র চাপা গমায় গর্জে উঠল, হামলা করার হুমকি দিল, ঝট করে সামনে বাড়ল এক পা । ট্রিগারে আবার চাপ বাড়াল়

রানা। এক পা－ই বাড়ল চিতা，তারপর স্থির হয়ে গেল। আবার একবার গর্জে উঠন।

তারপর，ধীরে ঘীরে，পাথরের ওপর দিয়ে পিছু হটতে ঔরু করুল ওটা। গাছটার উল্টোদিকের ছায়ায় সরে যাচ্ছে।
＇নিছু হও！＇বিড়বিড় করে নির্দেশ দিল রানা। হাতের শটগান নিছু করল ও，ডারূবিকে ধরে বসিত্যে দিল পাথরে। এই সময় নতুন করে খুরু হলো তোলাগুলি，আগের চেয়েও কাছাকাছি। ডারবির দিকে তাকাল ও। আল্নাহই জানে কি করেছ বা কিভাবে করেছ！৫ধু এ－টুকু বুঝতে পারছি，এইমাত্র একটা বিড়ানের প্রাণ বাঁচিট্যেছ তুমি।

এক মুহৃর্ঠ পর টান পড়ল রানার বপশীতে，শরীরটা ঘুরির্যে পিছন দিকে דাকাল，উত্তেজনায় পাক থেতে ওরু করেছে তলপপটের ডেতরটা। শটগানের てখাঁজে পাথরের ওপরটা হাতড়াচ্ছে।

ধ্বনি－প্রতিধ্বনির মাঝখানে ছোট্ট একটা শব্দ হয়েছে। অশ্পষ্ট，ক্রিক করে। কিন্তু রানা ঠিকই ৫নতে পেয়েছে，চিনতেও ভুল করেনি। একটা রাইফেলের ब্রীচ মেকানিজম খখালা বা বন্ধ করা হয়েছে।

ঘাসের ওপর চোখ বুলাল রানা，লোকটাকে দেখতে পেল পনেরো গজ দূরে，ছুটে আসছে ওদের দিকে। নোকটা কান্না，মুখে ফ্রেঞ্ধকাট দাড়ি，घামে চকচক করছে কপাল，চোর্থে হিং：্র উন্नাস，রাইফেলেটা কোমরের কাছে বা⿰亻িয়ে ধরা।
‘ওই তো বারগাম．．．！＇ডারবিও রানার পাশে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রয়েছে। আতক্কে নাকি বিশ্ময়ে ঠিক বোঝা বেল না，হিসহিস শব্দ করুল তার গলা। তবে রানা তার কথা প্রায় ত্তেই পায়নি।
＇মাথা নামাও！＇চিৎকার করল ও। খালি হাতটা দিয়ে ঝাপটা মারল， পাথরের ওপর ফেলে দিল ডারবিকে। এক নিমেষে শটগান তুনে ুলি করল বারগামকে লক্য করে，অইমাত্র পাথররর কিনারায় পৌছে গেছে সে। ভোঁতা একটা শব্দ হলো ৫ধু，কোন ণুলি বেরোয়নি। আবছাভাবে উপলক্ধি করল রানা，কোন একটা চ্যানেল পেরুবার সময় কার্টিজে নিশ্যই পানি ঢুকেছিন। बীচের থোঁজে হাতড়াল ও．তবে ইতিমধ্যে

দেরি হয়ে গেছে। থামন বারগাম, স্থির করল নিজেকে, তারপর রাইফেল্ল তুলে শुলি করন।

রানা বুঝতে পারল না ওুলিটা বারগাম ওকে করেছে, নাকি চিতাকে। শক্দ হনো বিশ্মোরণের। বোঁয়ার একটা পর্দা পাক てেতে -রু করল, পাথরে নেগে ছিটকে গেল বুঁলেট, পরমুহৃর্তে অকশ্মাৎ ঢেউ খখলাতো কালো একটা খিলান উড়ে গেন ওদের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশক্দে—রোমহর্ষক, ভীতিকর। আবার সেই দুর্গন্ধ পেন রানা, ক্রুদ্ধ গর্জন खনতে পেন। মাটিতে নেমে আবার লাফ দিল চিতা। পরবর্তী পতন বারগামের বুকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধণে ছিঁড়ে ফেনছে ঘাড় ও গলা।

টলমল করতে করতত সিধে হলো রানা। কানো আলখ্থন্নার মত বারগামকে ঢেকে ফেলেছে চিতা, বুকে দু'শো পাউэ ভার নিয়ে টলছে সে। হোঁটট てখতে খেতে পিছু হটল, তারপর পড়ে ঢেল পিছন দিকে। তার চোখ দুটো দেখতে পেল রানা, আতক্কে চক্চক করছে। এতদিন যে দুঃসপ্ন তার ঘুম্মের ভেতর পায়চারি করেছে, মৃর্তিমান বিভীষিকার মত সেটা অই মূহৃর্তে লাফির্যে পড়েছে তার ওপর। থাবা, চোয়াল আর নখর দিল্যে ছিঁড়ে যেন কুটি কুটি করে ফেনছে তাকে।

ডারূবি এখন রানার পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে। লম্বা ঘাজের ডেতর তুমুন আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে ওরা। ফাঁক-ফফাকর দিত্যে মাঝে মধ্যে কালো পশম দেখা যাচ্ছে, খুদে ঝর্ণার মত লাফ দিত়ে ওপরে উঠছে রক্তের দ্রুতগতি ধারা, রোমহর্ষক গর্জন শোনা যাচ্ছে, তার সম্গে কানে আসছে অসহায় কাতর গোঙানির শক্দ। তারপর সব থথমে গেন। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, ঘাসের একটা কণাও নড়ছে না। ওধ্রু বহু দৃর থেকে অস্পষ্ট একটা যান্ত্রিক তঞ্জন ভেসে আসছে, শুনতে থপল্ল রाना।

তারপর ভারি, ধীর পায়ে ঘাস থথকে বেরিয়ে এল চিতা। চোয়াল থথকে রক্ত ঝরছে, সাবধানে ও নিখুঁতভাবে জিভ বের করে চেটে পরিষ্ষার কর্ন। । দাঁড়াল ওদের কাছ থেকে ঠিক পাঁচ গজ দৃরে। দিনের

আলো ফুরিয়ে এসেছে, ঢোধৃলির ম্মান পরিবেশে আরও গাঢ়, ঘন লাগল তার রঙ, আরও বেশি ছায়া ছায়া । শুধু চোv দুটো দামী রত্নের মত জুলছে। মুখ থুনে গর্জন ছাড়ল একটা, প্রলম্বিত স্বরে সমাগত রাত্রিंকে হুঁশিয়ার করে দিল।

গর্জনটা প্রতিধ্বনি তুলল, তারপর হঠাৎ ঘুরল চিতা, অদৃশ্য হয়ে গেন্ল উত্তর দিকে;

আড়ালটা পেল রানা শুধু সময় নষ্ট করেনি বরে। চিতা অদৃশ্র হতেই ডারবির হাত ধরে গাছটার পাশে চলে এল ও। দূর থেকে ভেসে আসা গুজনটা এখন আর ঔনতে পাচ্ছে না, তবে শব্দটার কথা ভুলতে পারছে ना।
‘কি হবে এখন?’ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল ড়ারবি।
রানা নয়, কথা বলन অন্য এক ঢোক। 'মি. মাসুদ রানা! মি. মাসুদ রানা!’ চিৎকার করছে লোকটা নাকি সুরে। পাথরের ওপর ভ়াঁজ করা হাঁটু ঠেকাল রানা, ড়ারবিকেও টেনে বসাল । গোলাতুলির সব শব্দ থথমে গেছে, ঢখালা প্রান্তর ধরে ওদের দিকে হেঁটে আসছে নোকটা ।
'তুমি জ্রবাব দাও,' ফিসফিস করল রানা। 'ওদেরকে বুঝতে দাও আমি তোমার সঙ্গে নেই ।'
'আর এগোবেন না!' চিৎকার করন ডারবি। রানার দিকে ফিরে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কেন, রানা? কি করতে চাও তুমি?'

পাথরতুোর কাছ থথকে বিশ গজ দূরে লোকটা। দাঁড়িয়় পড়ল সে। ম্লান আকাশের গায়ে দীর্ঘ একটা দেহ। হাত তুলে দেখাল তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। 'আমরা চারদিক থথকে ঘিরে ফেলেছি আপনাদের,' চিৎকার করল সে। 'আপনারা যদি কালো টেরোরিন্টদের কথা ভেবে ভয় পান, নিষেধ করব। ওদের সব ক’টাকে আমরা ফেলে দ্রিয়েছি। আপনি মি. মাসুদ রানাকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন, কথা দিচ্ছি কোন বিপদ হবে না। কিন্তু আপনি यদি, মি. রানা, ঝামেলা করতে চান, তাহলে সেফ মারা পড়বেন ।'
'যেখানে আছ্নে ওখানেই থাকুন,' চিৎকার করল ডারবি। ‘কি

করতে চাও তুমি?’ আবার ফিসফিস করল সে।
ম্মান হাসল রানা। 'শেষ লড়াইটা এখানে দাঁাড়িয়ে আমি একা লড়তে চাই, ডারবি।’ ডারবি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুল্নে বাধা দিল রানা। চিতাটাকে নিরাপদে সরিয়ে দেয়া গেছে, এতেই আমি খুশি। ওরা বসের লোক, আমাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না। বারগামকে ষরতে এসেছে, ল্যারি ব্রায়ানের অনুরোধে তোমাকেও উদ্ধার করতে চায়। অর্থাৎ তোমার কোন ক্ষতি ওরা করবে না। 'কাজেই, ডারবি, এখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হত়় যাচ্ছে ।'
'তারমানে? তুমি কি ভেবেছ' এখানে তোমাকে একা রেরে•.. অসষ্ভব, রানা। মরত্তই যদি হয়, দু'জন এক সঙ্গে মরব।'
'তুমি বুঝুে চাইছ না,' বলল রানা। 'ওরা আমাকে মারত্ত চায়, তোমাকে নয়। তোমার সঙ্গে আমাকে বেরুতে দেখনেনই গুলি করবে। গুলিটা আমাকে লাগবে, ডারবি, তোমাকে নয়।'
'কিন্তু এখানে একা দাঁড়িয়ে কি ররততে চাও তুমি?’
'লড়তে চাই,' বলন রানা। 'জানি, ওদের সঙ্গে পারব না, হেরে যাব। তবে একা থাকায় ওদের দু'একটা নিয়ে মরব। যাও এবার, ডারবি, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'
'না,' ঘনঘন মাথা নাড়ল ডারবি। 'আমি বারণ করলে ওরা তোমাকে মারবে না।
'ওদের ডুমি চচনো না, তাই এ-কথ্থা বনছ। निকেলকে খুন করেছে ওরা, বোধহয় ডডেকানকেও। আমাকে ধকবার ধরডত পারনে হয়, টুকরো টুকরো করে ফেনবে। বিশ্বাস না হয়, একা গিয়ে কথা বরো ওদের সঙ্গে, তাহলেই বুঝতে পারতে। আর যদি দেখা যায় তোমার অনুরোধ ঔনছে ওরা, তাহনে আড়াল থথকে বেরিয়ে আসক আমি। ঠিক আছে?’

চোখ ভরা পানি নিয়ে রানাকে চুমো খেলো ডারবি। বিড়বিড় করে বলল, ‘এ হতে পারে না, রানা! ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

রানাকে ঢছড়ে দেঁড়়াল ডারবি, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পাথরণুলোর ওপর দিয়ে ধীর, শান্ত পায়ে অগোন। ঘাসের কিনারায় গিত়ে দাঁড়াল সে, কথা না বলে অপেক্ষা করছে।
‘মিস ডোরা ডারবি?’
দীর্ঘদেহী লোকটার দিকে এগ্গোল ডারবি। স্যুট পরা একজন ভভ্রদলাক, মাথায় ছোট করে ছাটা চুল। তার সামনে দাঁড়াল ডারবি, মাথা ঝাঁকাল।
‘আমি কর্নেন মার্ক সুরেভান,' বলনেন তিনি। 'শেষ পর্যন্ত আপনাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারায় খুশি নাগছে। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, তবে তার আগে দুটো ব্যাপারে আমি নিচ্চিত হতে চাই। প্রথমটা হল্লে...আপনি ঢেকা বারগামকে চেন্নন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ডারবি।
'মিনিট দুই আগে,' বনে চলেছেন মার্ক সুলেভান, 'আমার লোকেরা একंটা লাশ てিয়েছে। সিংহ বা চিতা দেরে ফেলেছে তাকে। আমি জানতে চাই, আপনি তাকে চেনেন কিনা। আমরা জানি, কালো টেরোরিস্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বারগাম, কিন্তু তার কোন ফটোগ্রাফ না থাকায় আমরা তাকে চিনতে পারছি না। লাশটা দেখে আপনি যদি অসুস্থবোধ না করেন…।'
'করব না,' বলন ডারবি।
'ধন্যবাদ,' বললেন মার্ক সুলেভান। ডারবিকে নিয়় কয়েক পা অগোলেন তিনি, আঙ্ডুল দিয়ে বারগামের লাশটা দেখালেন ডারবিকে।

লাশটার দিকে কয়েক সেকেগ্ড তাকিয়ে থাকল ডারবি। 'না, কর্নেল,' অবশেষে বললল সে। ‘ওটা ডেকা বারগামের লাশ নয়। সে এখন কোথায় আমার তা জানা নেই। আমিধু জানি, তাকে খুঁজ্জে পাওয়া এখন খুব কঠিন रবে, প্রায় অসম্তবই বলা যায়।' একটু থথমে সে জানতে চাইল, ‘আর কি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান আপনি, কর্নেল সুরেভান?’
‘মি. মাসুদ রানার ব্যাপারে,’ কর্ন্নন সুলেভান গল্টীর, প্রায় কর্কশ গলায় বলनেন। ‘তিনি এবং তাঁর নোকজন আমাদের'অনেক ক্ষতি কালো ছায়া-২

করেছেন। আমরা তাঁকক ছাড়বন না। আমার ধারণা, খানিক আগেও তিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন। এখন তিনি কোথায় বলবেন কি?'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেন ডারবির। ‘তিনি আপনাদের ফ্ষতি করেছেন, না আপনারা তাঁর কতি করেছেন?’
'কিছুই আপনি জানেন না, মিস ডারবি,’ বললেন সুলেভান্। ‘এখানে আমাদের বপৗঁুতে দেরি হবার কারণটা কি অবেন? মি. রানার নোকজন মাউনে আমাদের ওপর হামলা করেছিল।’

মাউনে…রানার লোকজন ...কি বলছছন?’
'তার আগে বলুন, মি. রানা•সম্পর্কে কি জানেন আপনি? উত্তরটা আমিই দিচ্ছি-কিছूই জানেন না। ঔনুন, বলি। মি. রানা একজন বাংनাদেশী। তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন শপপাই। তাঁর নোকজনের পরিচয়ও শুনুন। বাংनাদেশ সেনাবাহিনীর একদল অফিসার জিস্ববুইয়ে এসেছে ওখানকার যোয়ানদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ নিয়ে। কিভাবে বলতে পারব না, তারা জানতে পারে মি. রানা কালাহারিতে নিত্খোজ হয্যেছেন। সঙ্গে সজ্গে একটা সামরিক হহলিকপ্টার নিয়ে মাউন্নে চলে অসে তাদের কয়েকজন। সেখানে তাররা আমার নোকদের ওপর হামলা করে, খুন করে চারজনকে, আমাদের হাত থথকে ডেকান নামে এক বন্দীকে ছিনিয়ে নেয়। কাজেই, আশা করি বুঝতে পারছেন, প্রতিশোধ না নিয়ে আমাদের উপায় নেই।'
‘কিন্তু রানার কি দোষ? অন্যের অপরাধে আপনি তাকে কেন… ’'
‘তিনি একজন স্পাই!’ ধौर्य হারিয়ে ফেলছেন সুলেভান। 'দক্ষিণ আফ্রিকার শর্রু...।
‘আপনিও বাংলাদ্দেশের একজন শত্রু,' তাঁর পিছন থথকে বলন রানা। 'কাজেই আমারও প্রত্টিশেধ না নিয়ে কোন উপায় নেই, মি. সুলেভান । কথা ৩রু করার আগেই সুলেভানের পিঠে শটগানের মাজল চেপে ধরেছে ও।

বলতে হন্নে না, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুললেন সুলেভান।
‘আপনার লোকদের অস্ত্র ফফেলে দৃরে সরে যেতে বলুন,’ নির্দেশ দিল

রানা। 'ডারবি, ভদ্রলোকর্পে সার্চ করো ।'
সার্চ করে একটা প্তিস্তন পাওয়া গেন তু। সেটা পক্ট থেকে বের করে নিয়ে পিছু হটন ডারবি।
'বলুন!’ ধমক দিল’ রানা, ঘুরে ডারবির পাশে চলে এসেছে।
তোমরা যারা তনতে পাচ্ছু আমার কথা, হাতের অস্ত্র ফফলে দিত়ে দৃরে সরে যাও,' নিজ্জের ন্ৈোকদের নির্দেশ দিনেন সুরেভান। তারপর রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। 'কিক্তু কি লাভ, ভেবে দেখখছেন? আপনি একা আমাদের এতগলো লোকের্ম সঙ্গে কতক্ষণ টিকবেন, মি. রানা? তারচেয়ে আত্মসমর্পণ করুন, ক্থা দিচ্ছি আপনাকে আমরা গ্রেফ্তার করে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাব...।'
‘সে সুযোগ আপনি পাচ্ছেন না, মি. সৃলেভান,’ বলল রানা। ‘আমি ভেবেছিলাম শব্দটা আপনি ওনতে পেয়েছেন।'
'শব্দ? কিসের শব্দ?’ ভুরু কুঁচকে উঠন সুলেভানের।
রানা জবাব•দেবে কি, তার আগেই নল-খাগড়ার বনে ও খোলা জায়গাটায় ছুটোছুটি আর ধস্তাধস্তি তুরু হ্তয়ে গেন, সেই সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে কমাఅ দেয়ার আওয়াজ ভেসে এন।
'কি ঘটঢছ...?' সুলেভানের চিৎকার চাপা পড়ে গেল কয়েকটা অটোমেটিক কারবাইন গর্জে ওঠায়। পরমুহৃর্তে কয়েকটা গ্রেনেড ফাটল।

ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুরোদস্তুর সামরিক ণোশাক পরা কয়েকজন অফিসার। 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?’ ওদের তিনজ্জনকে ঘিরে ফেনল তারা, রানার সামনে দাঁড়াল অফিসারদের অকজন। মাথা ঝাঁকাল রানা। আমি মেজর মামুন, স্যার—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। বিসিআই ডিরৌ্টর মেজ্র জেনারেল রাহাত খান তাঁর মেসেজ্জ বলেছেন, আপনাকে আমরা যেন ’কপ্টারে তুলে জিম্বাবুইয়ে ণৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করি।'
‘ধন্যবাদ, মেজর মামুন,' বলে হ্যাণশেক করল রানা। ‘আমার সঙ্গে মিস ডারবিও বোধহয় জ্জিস্বাবুইয়ে যাচ্ছেন, তাই না?’
‘ওহ্, অবশ্যই!’ রানার একটা বাহু খামচে ধরন ডারবি। ‘অতকিছুর পর তোমাকে আমি ছাড়ি কিভাবে!
‘ওদের কি হবে?' জিজ্ঞেস করনল রানা।
সুদেভানের দিকে তাকাল মেজর মামুন। ‘ওদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, স্যার। কি করতে হবে আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। ক্যাপটেন শাহহদ, ওঁদেরকে এসকর্ট করে ণপ্পাছে দাও 'কপ্টারে।' রানার দিকে ফিরল আবার। 'বোটে করে যেতে হবে, স্যার। 'কপ্টার় নিয়ে আমরা অন্য একটা দ্টীপে নেমেছি।'

ক্যাপটেন শাহেদের পিছু নিন ওরা। রানার গায়ে হেনান দিয়ে হাঁটছে ডারবি।

Яীর পায়ে হেঁটে অগভীর জলপ্রবাহট বেরিয়ে এন চিতাবাঘ, লাফ দিয়ে নিচু পাড়ে উঠল, তারপর ভ্জে পা থেকে পানি চাটল।

রাতের প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার, আগের রাতের মতই, নদী আর ঢেঔুন ঢপরুবার সময় কালো চিতার সম্প্পর্ণ শরীর পানিতে ডুবে গিয়েছিন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উত্ত্র দিকে চলে অসেছে সে, সেই সজ্গে পানির গভীরতা কদে গেছে, এখন তুধ্রু তার পা দুটোই डিজन।

জিভ দিয়ে চেটে পা ৃকিয়ে নিন চিতা, কারণ ভোরের বাতাস খঁরে বুঝতে পারছে সামনে আর পানি নেই। যে জনপ্রবাহটা এইমাত্র পেরির্যে এন, ওটাই ডেন্টার উত্তুর প্রান্ত। সামনে ঐখন -্ু মরুভৃমি—বালি, পাথর আর কাঁটা-ঝোপে ঢাকা বিশাল ধ্ৰু ধু প্রান্তর।

ভোরের বাতাস שঁকন কালো চিতা। ঝোপ-জঙ্গলের গন্ধ ছাড়া অন্যান্য গন্ধও চিনতে পারে তার बেন। প্ট্রে,,মানুষের ঘাম, ধেঁয়া, আতুনে পোড়া মাংস-আজ চার্ মাস ধরে এ-সব গন্ধ পাচ্ছে সে। এই মুহূর্তে ওওুলো অনুপস্থিত।

আরও ৭৭টা পন্ধ অনুপস্থিত। ম্মেয়েলোকটার। তার উপস্থিতি কোথাও লঞ্ষ করা যাচ্ছে না।

মরুভৃমি থেকে ছুটে আসা বাতাসে বোপ-জঙ্গলের গন্ধই ওপু পাচ্ছে সে। তারপর হঠাৎ করে অন্য অকটা গন্ধ ঢুকল তার নাকে।

কালো চিতার নাক কুঁচকে উঠল, কেঁপপ উঠন কান, একটা থাবা তুলল সে, খেঁকিয়ে উঠন অনিক্চিত সুরে। সামনে এগোতে পিয়ে পিছিয়ে এল, জমিতে সেঁটট গেল পেট, একদিক থথকে আরেক দিকে সাবলীন ছन্দে দুলঢে বেজটা।

গন্ধটা পুরানো ও আবছা। আরেক চিতাবাঘের। কয়েক দিন আগে বা হয়রতা কয়েক হপ্তা আগে এই জায়গা দিয়ে হেঁটে গেছে সে। অথচ পুরানো সেই অস্পষ্ট গন্ধ অডুত গক শিহরণ তুলল কানো চিতার শরীরে। আবার চাপা গলায় গর্জে উঠল সে, মাথা বাঁকা করে আবার চাটতে ওরু করল-পানি নয়, তলপেটের নিচে ভেজা ভেজা অংশটুকু।

একটু পরে লাফ দিয়ে দাঁড়ান কানো চিত, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে थাকল এক মুহ্থৃর। কালো, আড়ষষ্ট, আকাশের গায়ে কাঁাছছ। তারপর ছুটন উত্তর দিকে।

এর আগে কালো চিতা ধীর, সমান গতিতে ছুটেছে। এই মুহৃর্ত্র, তারাগুলো নিভে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে যখন, উর্ষ্বশ্বাসে ছুটন সে, প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়ছে।

## শেষ

## বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টন থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্গহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে , Vুর্রে বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহাযা নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০-০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজ্রের গ্রাহক হত্তে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উন্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত निয়মাবनী ও বিनाমৃন্যে ক্যাটালগের জন্য সেনস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্ষার অक্ষরে নিখবেন। খাম ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইরন কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি: পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

## আগামী বই

২১-২-৯৫ লেষ মার (অয়েস্টার্ন) প্রিম রিজ্জভী তৌহিদ বিষয়: অতির্কিত আক্রমণটাই বুঝিয়ে দিল, ঠিক জায়গায়ই এসেছে রেমিংটন ম্যাক। কিন্তু কে হতে পারে আক্রমণকারী? সোনার স্যাকে বালू কেন? ম্যাডার-ই বা ஸুলি খেন কিভাবে?
২১-২-৯৫ সর্পিণী-মায়াবিনী (প্রজাপতি) এ. টি. এম. শামসুদ্দীন বিষয়: সি. এস. নিউইস-রর জর্গদ্ব্য্যাত কাহিনী ‘দ্য ক্রনিক্ন্স্ অভ নারনিয়া’ কিশোরদেরকে নিয়ে যায় অজানা এক জাদুর দেশে। ...রকের পর এক রহস্যময় ঘটনা কল্পনাকেও হার মানায়।

## আর্রও আসছে


[^0]:    কালো ছায়া-২

