১২ জুন ১৯৮৫ $\square$ আনन्দবাজার প্রকাশन $\square$ তিন টাকা



साप्बन दण ॠसजास ভब্রা श्णनकह जाताए आগताद बाड़क শ্গিশু শ্রীর बृफित জतS बकाक्ठ चभaगजा দু甘যুক্ত ফাার্রক্স শক্ট আহার্গ।
बీট মেশানো একদম সোखা । র্ণট چাওমানো এ<কবাব্রে সহख । প্রোটিনে ভর্রপুর্র বলেই ‘শশুর্র র্বৃদ্ধির্র জন্য অতান্ত দর্রকাব্রী। বাড়িত অাম্রন ব্রক্তকে সুছ্থ রাথবাব্গ बন!। সাঠক অনুপাত়ে কালাল্মাম ও ফসৃফর্যাস দ゙াত ও হ।ড় बার্রে। মखবুত কর্রবাত্র बন।
fশশুর্র কোমল হজমশাক্তন্র উপযোগী কর্রে


দুখযুत্ত ফার্রেশ্স শক্ত আহার্র।




বড়গল্প্প
ফেরা । নির্মলেন্দু গৌত্ম ৩৮
গक्ष
উপচার । আনোক সরকার ৯ জানলার ওপাশে। অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১২ ধারাবাহ্কি উপন্যাস
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ২৫
গোলমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 心২
ভ্রমণকাহিনী
কাঠমাগ্গুর কাছাকাছিं। সুমন্ত্র বসু ৩৪
শার্লক হোমসের গল্ম
বুটিদার ফেট্টি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৩ ছড়া ও কবিতা
থানাপিন। কাজ্জি মুরশিদুল আরেফিন \s চরকাবুড়ি। সুখেন্দু মজুমদার ৩০ নিট ফল । মৃণালকান্তি দাশ ৩০ দুটি ছড়া । रिমাংশ জানা ৩০ বিজ্ঞান্বিচিত্রি
এনাম আমি কোথা থেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও। অরূপরতন ভটुাচার্य ৫ লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি（ভিকটোরিয়া ম্মেমেরিয়াল）। প্রসাদ ৭ অর্থ জান্না（ কেয়ূর‥কুগুল）। দেব－সেনাপতি ৭

चেলাধুেো
ইস্টবেঙ্গল ভারত－সেরা । অশোক রায় ৫৬
বেটন কাপের যুদ্ধে । সুজয় সোম ৫b নুढ্যে পড়ল নিউজিল্যাণ্ড। রাজা গুপ্তু ৫৯ চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০，রোভার্সের রয় ২২，টারজান ৩১ সদাশিব 8৮，গাবলু ৬১

অन्যাन্য आকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৪৯，ৰাধা ৫১，শব্সসম্ধান ৫১
মজার খেলা ৫২，হাস্খুশি ৫২

প্রচ্চদদ্দ ：প্রণবেশ মাইতি

## সম্পাদক ：নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী








जशत भावেत!

## 




ধायाচিতে बাক্রাম रবেन बেन, बाभनि যषन उ। রোধ बड़छে मक्षम ?





 नতून खनসम्भ প্রিকनो হীढे পাউডার बार木1 वেশি कार्याকরী बেन?



 गिक अই बाडণেই बडून अनमम्भ श्रिকनी रीढ भाটजात्र ज丁 कार्याबड़ो।




 क्रनूनि बा চूलकानि। मত্যি को मारुव
 ऐोট পাউডার এथन এकটি মনयाতান্न।

আগামী ๙্চে ঘামাচিতি আক্রাশ্ত
 তাড়াতাড়़ নতूন জুমम্প প্রিকक্ণী हीট পাউডারের একটি 'প্যাক নিन। কেन. बाপनि घষ্ন ত। রোধ করুতে পারেন ?
$\bigcirc$ जाट्व काए कर्ना खिय
विप्लब स स्ञ मूलार्ड टउन्हो:



নিকটাশ্রীয় প্রাণীরা একেবারে গোড়া থেকে একইভাবে বড় হয়, একইভাবে বদলায়। ডিম 心েঙে বেরির্যে আসার এবং পেট থেকে পড়ার আগে বাচ্চা «ে অবস্থায় থাকে, তকে বলে ভূণ।
মজা এই বে, মানুষ ইদুর বাঁদর আর খরগোশের গোড়াকার অবস্থার ভূণ দ্রেে বোঝাই যায় না, কোন্টা কার জূণ।
কেন বোঝা যায় না, ত নিশয় বুবতে পারহ তোমরা। প্রাণী হিসেবে এরা যে নিকটাঅ্রীয়।

এর আগে ‘লতায়-পাতায’’এর শেষে মানুষের যে বংশ্লনত দেওয়া হয়েছে, সেট একবার লেথ্থ নাও। নিকট্ট্মীয় প্রাণী যারা, অাদর ভূণঙলোর চেহারায় খুবই মিল থাকে। কারণ, তারা এক পরিবারের।

শিরদাড়াওয়ালা প্রননীদরর দেখতে একরকম হওয়া ছাড়াও, তাদের মধ্যে আরও নানা মিল থাকে। অনেকটা একই ছাঁদ তারা বদলায়, একই ঘौদ্র বেড়ে ওঠঠ।

একটা মজার কথা বলি। একেবারে গোড়ায় মানুভের ডূণ দেখত্ত হয় অনেকটা মাছের য্রূণের মতো। আরেকঁু বড় হলে উভচর জীবের ভূণের মতো লেখায়। তরও পরে দেখয় সরীসৃপের ভূণের মতো। শেষকালে মনুভের লেই ష্রূণে স্তন্যপায়ী জীবের লক্ষণ একে একে ফুটে উjতে থাকে। এ যেন ধাপে ধাঁপ ওপরে ওঠার ব্যাপার। মানুভের কৌঠয় প্পেঁচেও রেহাই নেই। ভূণ অবস্থাতেই আপের ধাপশগুলো একে একে ট্পেকে আসতে হরে।
 কানকো-থলি থাকে। মাছের গায়ের এই थলিগুढো ক্রন্মে হয়ে ওटঠ কতকগুলো লন্ধ নালি। মাছের মুখের জন সেই ফাঁক দিয়ে রেরিয়ে যায়। একেববারে প্রথম অবস্शায় মানুবের মূণেও এমনি থলি দেখতে পাভয়া যায়। দু'ত্তি সপ্তাহ্ পরে সেটা মिनिয়ে যায়।
 গোড়ায় মাছের মরো থাকে মোটে দুটি, পরে বেড়ে সরীসৃপের মরো হয় তিনটি এবং শেষদিকে হয় পুরোপুরি চারটি খোপ।

এক সময়ে আমার বে সত্যিকারের ল্যাজ ছিল, এ কথ आমি কাউকে বলি না। অবশ্য তথন আমি মা’র পেটে। जূণ অবস্থৃয় আমার যথন বয়স পiঁচ সপ্তাহ, তখন আমি লম্বায় ছিলাম এক সৌ্টিমিটরেরও কম, তখন ছিল আমার শরীরের ছ' ভাগের এক ভাগের সমান ল্যাজ। তুম হাসছ ? কিত্তু তোমারও, মশাই, ছিল। ज্রূণ অবস্থায় সব মানুষেরই থাকে। আট সশ্তাহ পর সেটা খসে যায় । কিন্তু যেসে হাড়, পোশি আর স্নায়ুর সাহা্যে ন্যাজ নাড়ানো হয়, তার কতকগুলো হাড় পেশি স্নায়ু আমাদের সবার শশরীরেই থেকে গেছ্রে।

জন্মের ঠিক সাত মাস আগে মানুভ্রের আপপদমম্তক ক্বলের মডো সারা গা রেশমি চুলে ঢাকা থাকে। জন্মের ঠিক আগে কিংবা জন্মাবার সক্্স সল্গে সব চুল ঝরে यায়।

তाइलে मব মিলিয়ে को দॉफ़ान ?
প্রথনে জল-গেলা মাছ, তারপর ' তিন-কামরার হুদ্यন্তওয়ানা সরীসৃপ, তারপর সর্বল্গে লোমওয়ালা স্তুন্যপায়ী, তারপর ল্যাজওয়ালা প্রাণী-মা’র পেটের মধ্যে ধাপে ধাপে| এইजাবেই আমরা বেড়ে উঠি।
 আর বেড়ে ওঠার এই মিল থেকেই প্রমাণ হয় : এই সমস্ত প্রাণী পরশ্পরের আঅ্ীীয় ; অাদ匕র একই পৃব্বপুরুষ না হয়ে পারে না।
(ক্রমম)

## জেনে নাও



आমাদের ঘরের মেজে কী সুন্দর ! একেবারে সমান। কিষ্ুু বে বড় রাক্তায় আমরা হাঁঢি, তা তো ঘরের মেজের মতো নয়। তার দুটো ধার ঢলু আর মাখানটা ঈঁ, বিলেষ করে বাঁকগলিতে। কেন ?

বড় রাস্তায় যখন কোন গা গাড়ি বাঁক ননয়, তখन की হয় ? ছুটে চলা যান বে দিকে বাঁক নেরে, ব্রোঁ কিন্ঠু তার উनটে|দিকে উলটে পড়ার। বাঁয় বাঁক নিলে ডাইনে, ডাইনে বাঁক নিলে বাঁয়ে। কেন ?

কারণ, গাড়ি সোজা চলতে চলতত কোনও একদিকে বাঁক নেওয়ার সময়ে তার সোজা চলার ब্রোকটা রয়েই যায়। बই बোঁকটার জন্যে বাঁ়় গাড়़ বাঁকার সময়ে जার ভাইনে টাল খাওয়ার কথা আর ডাইলের বেলায় বাঁ়় । গাড়ি জোরে চললে এই ভয়টা আরও বাড়ে।

এই ভয়ের হাত থেকে বাঁচব্বর জন্যে বড় রাস্তার দুটো ধার ঢালু আর মাঝখানটা উूँ করা হয়। বাঁ়্যে বাঁক নেওয়ার সম<্যে গাড়ির ডানদিকে উলটে পড়ার নোঁক থাকবে। किন্তু হলে কী হবে, রাস্তার ধার নিচু আর মাঝখ|নটা "চू इ৫য়ার জন্যে গাড়ি উলটে यায় না। ডাইনে বাঁক নেওয়ার বেলাতেও তা।

এইজন্যে রাস্তার দুটো ধার ঢালু আর মাঝখানটা "ঁঁ।
তারূপরতন ভট্টাচার্য


জ্য্যাতির্ময় ত্রক......এক এমন শ্রক, মাব্গ
 आপনার ঐ श্ৰকে সएন করবে এই, রেক্রোনা !

রেক্রোনায় आছ্ চার্রি প্রার্নাত্ক
তেল্লে মিশ্রণ-কেড ক্যাস্গষ়া (দার্রুর্চরন বিশেষ),
 যত্র नেয়, স্নাভারাবক উপায়ে ।

## C. CF

## সरজ্ ই ই, র্জ

## ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল

$\mathfrak{9}$
ই বর্ষাকালের এক বাদল-ছুট সকালে চামেলির হঠাৎ মনে হল, বাড়ির ভেতরে ভাল লাগছে না, কোথাও একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়-। ছুটির দিনও বটে। বাবা, দাদা সবাই বাড়িতে।

Breakfast was over.
Mr. Roy was doing his crossword and Mrs. Roy was listening to the radio.
Chambal was reading the newspaper.
Chameli was looking out of the window.
It had been raining almost all night.
The streets were wet.
Chameli turned to her mother.
"Mummy," she said, "let's go to the Victoria Memorial, please."
Mrs. Roy looked surprised.
"Why to the Victoria Memorial, of all places? What made you think of that?"
Chameli said a friend of hers had recently been there. She had been talking to her about it.
Chambal was not listening. He was too deeply absorbed in his newspaper.
Mr. Roy looked up from his crossword puzzle.
"Victoria Memorial?" he said. "It might not be a bad idea. There are lots of interesting things there. I've long wished to go. Why not today?"
It was then that Chambal began to pay attention.
"Why, Daddy," he asked, "are we going somewhere?"
"To the Victorira Memorial," Mr. Roy said.
Chambal looked disappointed.
"I've been to the Victoria Memorial," he said.
Mr. Roy said, "I know you've been to the Victoria Memorial, but have you been inside?"
Chambal had to admit that he had never been inside the Victoria Memorial.
Mr. Roy then said, "It's a shame so few of us care to go into that magnificent building because it houses a museum with priceless treasury. Paintings, sculptures, objects of great artistic and historical interest. Let's go today."

এবারে লক্ষ করো:
It had been raining all night.
She had been talking about it.
A friend of hers had recently been there.
I've been to the Victoria Memorial.
I know you've been to the Victoria Memorial, but have you been inside?


## অর্থ জানো

## কেমূর ... কুஸুল

শ卜্দকে যে ভাষার ভূষণ বলা হয়, তা মিথ্যা নয়। শব্দই তো ভাষায় সৌন্দর্য নিয়ে আসে। যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় অলঙ্কার। নীচে যে শব্দগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি অলক্করের নাম। এক সময়ে এই অলঙ্কারগুলির খুবই প্রচলন ছিল। প্রতিটি শক্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। यেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সব শেশে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। বেশর— (ক) হতের অলঙ্কার, (খ) নাকের গহহা, (গ) আংটি, (ঘ) नোলক।

২। কেয়ূর- (ক) চুলে পরবার গহনা, (খ) মুকুট, (গ) বাজু, (ঘ) কর্ণভূষণ।

৩। কাঞ্চি- (ক) মল, (ঘ) নूপুর, (গ) হার, (ঘ) চন্দ্রহার।

8। পইইছে- (ক) মণিবন্ধের অলঙ্কার, (খ) অনম্ত, (গ) কানের গহুনা, (ঘ) মল।

৫। কুণুল— (ক) হার, (ঘ) কানের হিরের ফুল, (গ) কর্ণবলয়, (ঘ) দুল।






। (

 1 (nenkeris Bjs) ، 56









" তামিমো পোজ্ডিট্রজজেন্ট



## 

 दজরদ戶ি।।

## 

आপनाব্থ মতো आামি বাबার্রের সের্木া


 র্ডৃবি়্

ब्रবिन बाপড় চচাপড় ४বষবে সাদা করার উপাদান।

 পার্র।

त্রোब काপড় ধোবার্গ পর্ ব্রবিনে ডোবালে

 হবে ना।
बाया काপড় त्यেन बाচुन, তের্यनिই बाচुन। चू

 आান্र भोচबनन पেষলে ভাববে, বা: ! काচবার পর बि घज्न नित्रा भापा बत्रा ।

# রबিন <br> কের্রিক হায়াইটনার 



মা
नুষটা কখন সামনে এসে বসেছে খেয়াল করিনি। খেয়াল করতে হন।
"খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"
মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলুম হাসিখুশি চেহারার এক ভদ্রলোক। চুল একটু উশকো-থুশকো হলেও ভদ্রলোক যে তাঁর সাজপোশাক বিষয়ে উদাসীন নন, তা বোঝা যায়। সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি, সব পরিষ্কার ধবধবে, এত সাদা যে, প্রথমটা চোখ একটু ঝলসে যায় বইকী।

ক্লান্ত যে ছিলুম, তাতে আর সন্দেহ কী । এই নিয়ে তিনবার ভাত নিলুম, তবু খিদে আর মিটছেই না। ভদ্রন্োকের সামনে দেখলুম কেবল এক কাপ চা। স্থানীয় লোক হবেন; সন্ধেবেলা সেজেগুজে বেড়াতে বেড়াতে চা খেতে এসেছেন ।

আর আমার সারাদিন কী দুর্ভোগই গেল।
দুর্ভোগের কথাটা ভদ্রলোককে জানাতে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। আমি কেবল তাঁর কথায় সায় দেবার মতো একটু হাসলুম। কথা বলতে আমার একেবারে ভাল লাগছিল না, এমনিতেই অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখামাত্র আলাপ জমাতে আমি তেমন ওস্তাদ নই, তার উপর ক্লান্তি, আর তারও বেশি, আমার মনে হল, ভদ্রলোকের উপর কোথায় যেন একটা ঈর্ষা, রাগও বলা যেতে পারে‥नিজে দিব্য সেজেগুজে সক্ধেবেলায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, আর আমার বিধ্বস্ত মুথের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি দেখানোর ভান করে মজা করা ।

ভদ্রলোক বললেন, "এই হোটেলেই উঠেছেন ?"

জবাবে আবার হাসলুম।
"কোন তলায় ?"
এবার আর কেবল হাসি দিয়ে কাজ চালানো যাবে না । বলতেই হল, "তিনতলায়।"
"চবিব্বশ নম্বর ঘর ""
ভদ্রলোক জানলেন কী করে ? কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামালুম না । এবার একটু হাসিতেই কাজ সারা গেল ।

সত্যি থুব ক্লান্ত ছিলুম। না হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু গক্পসল্প করাই যেত। সকাল আটটায় কলকাতা থেকে বেরিয়েছি, বারোটা নাগাদ বর্ধমানের সদরঘাটে এসে দেখলুম খেয়i বন্ধ । দামোদর একৃল-ওকূল জলে ভরে গেছে । আর কী উদ্দাম স্রোত। ক’দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু কলকাতায় বসে বর্ধমানে যে এতটা বৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পারিনি। বড় বড় খেয়া-নৌকোগুলো সব ঘাটে দাঁড়িয়ে, আর অসংখ্য লোক নৌকোর উপর ভিড় করে বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম, "नৌকে ওপারে যাবে না ?"
মাঝি বলল, "এত লোক নিয়ে নদী পার হতে গেলে বিপদ ঘটবেই। ভিড় একটু কম হলেও কথা ছিল।"

কিছু যাত্রীকে সুতরাং নৌকো ছেড়ে নেমে যেতেই হবে । কিন্তু কে নামবে ? সকলেরই কাজের তাড়া, সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন । নদী পার হয়ে ওপারে আমার কলেজ, আজ জরুরি একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা। কী করে যাই!

সকন্লের সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করতে থাকলুম । প্রায় দুটো বাজে, পরীক্ষা নেওয়ার সময় পার হয়ে গগছে, একজন


মাঝি এসে মুশিছুপি আমাকে জানাল，অন্য ঘাট থেকে একটা নৌকো ছড়ূূ，তেমন ডিড় নেই，আমি গেলে ও আমার একটা ব্যবস্গা করে দিতে পারবে।
মা্টারমশাই বলে এ－অঞ্চনে একদু－আধ্ট অতিরিক্ত খাতির आমি পেয়েই থাকি।

মাঝির পিছন－পিছন এসে নৌকোয় উঠলুম। নৌকো ছাড়ল। সে একটা অভিঙ্ঞতা বটে। বর্ষার উদ্দাম দামোদরের উপর দিয়ে ্োতের প্রতিকৃলে নৌকো নিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝেই ডূরো চর—একবার ধাক্কা লাগলে ভাগ্যবশত নৌকো ডেঙেমুরে উণ্টে না গেলেও চরের বপ্ধন থেকে মুক্তি পেতেও গভীর রাত．। সাত－আটজন মাবি তাদের সব শক্তিযুকু ঢেেে দিয়েছে নৌকো সামলাতে，লৌকোটকে ওপ্ারে নিয়ে যেতে। এ যেন একটা জেদ，একটা প্রতিষ্ঞ，প্রতিস্যোগিত।

নদীর ঠিক যখন মাঝখানে，তখন মাঝিদ্দের মুথের দিকে চেয়ে ভয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল，স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ওরা আর পারছে না। আর তার একদু পরেই ন্লাকের হাল ডেঙঙ গেল।

এক মুহ্র্ত：জলের মধ্যে বিদ্যুতের চেয়ে দ্তুতগতিতে লৌকো চক্রুকারে ঘুরছে। অর্থৎ নিশিত জनমタ্র হওয়া， निশিতিত মৃত্য। ভয়ে নৌকোরই একটা দিক জোরে আঁকড়ে ধরলুম। নদীর মাঝখানে নৌকো ঘুরপাক খচ্ছে，মাঝিদ্দের চिеकाর，সব ঠिক কানেও आসছে ना । এক মুহ্ত্ত，দেখनুম পারে প্েঁছে গেছি，দুটো প্রবীণ গাছের মঝাথানে আমাদের নৌকো আটকে পড়েছে।

মাঝিদির কৃতিত্ব না पৈব বা ঈষ্ৰরের আশীর্বাদ，বে যাই বলুক，এ－यাত্রা বেঁচ গোছি। কিষু পারে এসে পোঁছেছি বটে， তরে ওপারে নয়，বে পার থেকে যাত্রা খুরু করেছিনুম সেই পারেই ；যেখান থেকে নৌকো ছেড়েছিল তার অষ্তত দু’ মাইল দুরে।

ঘড়িতে দেখলুম তখন তিনটে বাজে। ঠিক করনুম কলেজ：

यানার কथা আজ আর ভাবব না，কলনাতাতিই ফিরে যাব। श゙টটে তকর করেছ্，মুঈ－ঢেনা স্থনীীয় একজন লোক বলन，


आমি को করব，চिক ভেবে পেলুম না। কোথায় যেন এবটা জেদও চেপে গেন। ওপারে যেতেই হবে। তা ছাড়া আজ यदि কলকাতায় ফিরে যাই，কাল তো আবার আসতেই হরে। কন্নকাতায় ফিরে যাওয়া，আবার্র আসা，কম পরিশ্রল্মর नग़।

আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলুম। এদিকে নিরঝির বৃষ্টি， তা আর থামহেই না，কাপড়－জামা ভিজে জবজবে। একটা
 ও－পারে আমাকে যেত্ই হরে।

কিষ্ঠু लেষপর্যত্ত যাওয়া হন না। কোন লৌকোই সাহস করল না বর্ষায় উন্থত্ত দামোদর পার হতে। তথন প্রায় ছ＇ঢ゙। আলো অনেক কন্ম এসেছে। আমি সদর্যাট থেকে বর্ধমান শহরের দিকে চললুম，ঠিক করলুম এVন আর কলককতায় ফেরোর ঢেষ্ঠা করব না，বর্ধ্মানেরই কোনও হোটেেে থাকব। বর্ধমান শহরে আমার অনেক সহকর্মী থকেন，কিষ্ঠু তাদ্দর আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে করল না।

রিকশাওनাকে বনनूম কোনও একটা হোটেলে নিত্রে যেযে，শে－কোনও হোটেল，একটা রাত কাটাো নিয়ে কথা।
রিকশাওनা की একটা কারণ দেথিয়ে বলन，আজ হোেল পাওয়া খুব শক্ত，শহরে ভীষণ ভিড়। ত্বু সে নেষ্ঠা করবে।

তিন－চারটে হোটেলে ব্যু হবার পর এই হেটেট্， তিনতলার চব্বিশ নম্বর ঘর। ঘরটা কিন্তু মোটেই খারাপ নয়， দू＇দিক খোলা，ঘরের সক্গেই বাথরুম । ঘরে ঢুকে প্রথমেই ভাল করে স্নান করলুম। তারপর ব্যাগ থেকে কুনো কাপড়－জামা বার করে পরার সঙ্স－সল্গে মনে পড়ল কিছू খাওয়ার কথা， তাড়াতাড়ি ম্যানেজারের কাছ থেকে পাওয়া তানা দরজায় লাগিয়ে ছুটলুম একতলায় খাওয়ার জন্য। সতি，को ভীষণ থিদ্দ পেশ্যেছিন ！

ভদ্রলোক আবার বলনেন，＂তিনতলায় একা একটা ঘরে থাকতে আপনার ভয় করবে না ？＂

ভয়ের কथা আমার মনেই আসেনি，কিষ্তু এখন আমার মনে হল জপরিচিত জায়গায় একা একটা ঘরে থাকাটা বেশ ভয়ের বাপার বইকী। এইসব হোটেলে কত ঘরে কত কী ঘটেছে， কেউ হয়েো আশ্মহত্যা করেছ্，খুন হর্যেছে，কেউ হয়তো বা．．．কিম্ঠু সে－সব কিছ্ন না বলে মুখ্খে সাহসের ভাব দেথিয়ে বলनুম，＂ভয় করবে কেন ？＂
＂মানে এইসব হোটেলের ঘরে অনেক কিদু কাঔ－টাঙ ঘটে তে। আর সব आষ্মা বে মুক্তি পাবেই，এমন কেনও কথা নেই।＂

＂কী বললেন，আপ্মায় বিষ্ধাস করেন না，ভূতে বিষ্ষাস করেন না আপনি？＂।

আমার কথ্ৰ ওুনে ভদ্রলোক এমন অবাক হয়ে গেলেন বে， নিজেরই কেমন অম্বস্তি বোধ হন। বनনুম；＂डৃতে কেন বিষ্ধাস করব ？এতখানি বয়স হল，কেবল ভৃতের গল্পই Жুনছি，ভূত जে আর চোেে দেখিনি কখনও।＂
＂उभ্রানরে డাてে লেখেছেন ？＂
"ना।"
"কত সাধনা করেও মানুষ ভগবানকে' দেখতে পায় না, আর কোনও সাধনা না করেই, কোনও জপতপ যাগযজ্ঞ না করেরই आপনি ভূতকে দেখতে পাবেন ! ভূত কি এতই ফেলেনা! ভূত্রের জন্যে নৈবেদ্য সাজ্জিয়ে পুজ্নো করেছেন কোনও দিন ? ভগবানের নামে কত ভাল ভাল উপচার উৎসর্গ করেন, ভূতের জন্যে কোন স্রিন সামান্য কিছ্s निবেদন করেছেন कখनఆ?"

খাওয়া-দাওয়া করে ত্খন শরীরটা কিছুটা ভাল লাগছে । হেসে বললুম, "না, করিনি। ভগবানের জন্যও করিনি, ভৃতেদের জনাও করিনি । निन, এক্টা সিগারেট খান ""

সিগারেট आমি খাই না । কিষ্ঠু বিদেশ থেকে আনা খুব নামী-দাম্মি এক কোম্পানির এক প্যাকেট সিগারেট আমার এক ব㕅 আমার উপহার দিয়েছিল i তার দু’তিনটে খেয়েছিলুম । সেই প্যাকেটেটা পকেট থেকে বার করতেই ভদ্রলোক কী খूশি।

এ্রটা সিগারেটট নিয়ে বলনেন, "এই সিগারেটের কেবল নামই তেছি, খাইনি কখনও।"

- आমি বললুম, "আপনি পুরো প্যাকেটটা রেখে দিন । আমি তো আর সিগারেট খাই না, আপনার মতো রসিক লোকের কাছে এর यথার্থ ব্যবহার হবে ।"

কী যে খুশি হলেন তদ্রলোক! এককथায় সিগারেটের প্যাকেটটা আমার হাত থেকে নিয়ে পাজ্জাবির পকেটে পুরলেন ।

পুরো-পেট ভাত খাওয়ার পর ভীষণ ঘুম আসছিল। সারাদিন কম তো পরিশ্রম হয়নি । ভদ্রলোককে বললুম, "যাই, দামটা দিয়ে आসি।"

ক্কাউন্টারে পয়সা-টয়সা মিটিয়ে দিয়ে খাওয়ার টেবিলে রেখে-আসা ব্যাগটা নিতে এসে দেখি, তদ্রলোক নেই। কখন ঊঠঠ চলে গেছ্ন ।

ব্যাগ হাতে নিত্যে आমি তিনতলায় উঠতে শুরু করলুম । আসার সময় দরজায় চাবি দিয়ে এসেছি, পকেটে হাত দিয়ে फ্খেলুম, চাবিটা ঠিক আছে।

সত্যি, ভদ্রলোক মনের মষ্যে একটা জ্ট পাকিয়ে দিয়ে গেছ্ন । ভূতটুত সত্যি আছে কি ? এই ধরনের হোটেলের घরে কত কী ঘটে, কত কী শোনা যায় ! গাঁটা কেমন ছমছম কর巨ছ 1

তিনতলার ম্नান আলোর দালান পার হয়ে চব্বিশ নদ্বর ঘরের সামনে এলুম। আজ সারারাড এই ঘরে আমায় একা থাকত্তে হরে। কেস একজন সগ্গী থাকলেও অন্য কথা ছিল।

চাবি বার করে দরজা খুললুম । একট ঠেলা দিতেই দরজা ঋুলে গেল, দেখলুম, আলো-জ্মলা ঘরে আমার দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট কোলে নিয়ে খাটের উপর বাবু হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। আমাকে দেখে বললেন, "আসুন আসুন, आপনার জনোই বসে আছি।"

একটু থেমে বললেন, "সিগারেটটা ভারী ভাল-দেখা পেলেন তো !"

অত দ্রুত সিড়ি দিয়ে आমি আর কখনও নামিনি।
₹বি : সুর্রত গज্তোপাধ্যায়


## খানাপিনা

## কাজি মুরশিদুল আরেফিন



বেশ বেশ, খুব ভাল, ঐই নিন জল, চিরতার শরবতে মেলে ভাল ফল । ঢকঢক করে খান, হরীতকী निন চিরতার শরবতে দুটো एেলে দিন । ভারী মজা, আর চাই ? কুইনিন আছে, রোজ খেলে ম্যালেরিয়া খেঁষবে না কাছে । কালমেঘ রস খান, বেড়ে যাবে দম তারপর যত খুশি খান চমচম । আহা এত চুপ কেন, চটপট খান এর পরে আছে শেষে বাদশাহি পান । চেটেপুটে খেয়ে নিন সব তাড়াতাড়ি
'না না থাক, কাল খাব, আক্জ যাই বাড়ি ।'

[^0]

বাপন জানে রাত্তিরে এই সময়টা বাবা একলা থাকতে ভালবাসেন। একটা সময় ছিল যখন আকাশের দিকে তাকালে বাড়তি কিছু দেখতেন । যা মনে হত লিখে রাখতেন ডায়েরির পাতায়। পরের জীবনটা এই সময়ের সঙ্গে জোড়ে মিলল না। ডায়েরিগুলো হারিয়ে গেছছ করে।

এখন বাবা অফিসে বসেন এয়ার-কণ্তিশাণ্ড ঘরে। আগেকার আমিকে মনে পড়ে না। আকাশের দিকে তাকাবার ফুরসত কই । ফौঁক পেলে রাত্তিরে খাবার আগে দশ তলার এই ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন বাবা । তাকিয়ে থকেন আকশ্রে দিকে। পুরনো সেই লেখালেেিির কাজই করেন বোধহয় । তরে কাগজে-কলমে নয়, মনে মনে ।

এই সময়টা কথাবার্তর বাইরে রাখতে চান। টেলিফোন ধরেন না। বাবা এমনিতেই একটু দূরের মানুষ। কতটুকু সময়ই বা বাপন কাছে পায়। আবার মাকেও কথাটা জিজ্ভেস করার নামেই অস্বস্তি। মা আগে কলেজে অঙ্ক কষাতেন। বাপনের জন্মদিনে বিজ্ঞনের বই উপহার দেন। মাকে বললে হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন । উলটো বিপত্তিও হতে পারে । হয়তো শোনাতে বসবেন পনেরো বছর বয়েসে কোন্ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কী প্রতিভার লক্ষণ লেখা গিয়েছিল তার গল্প । অথচ বন্ধু টুকাইয়ের সঙ্গে প্রচণ তর্ক হয়ে গেছে বিকেলে: ভূত आছে, না নেই ? বাপন মায়ের কথাগুলো নিজের বলে

চালিয়ে দিয়েছিল-ভভূতটুত কিছু নেই। আসলে বহু বছরের| সংস্কার, অজ্ঞতা আর ভয়ের সক্গে পরিবেশের কিছু অস্বাভাবিকতা মিলে হালিউসিনেশানের সৃষ্টি করে। টুকাই किন্তু মেনে নিল না বাপনের যুক্তি। ওর ছোটমামা নাকি নিজের চোথে এক মৃত বন্ধুকে দেখেছেন শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর। ছোটমামাও আগে কিছু মানতেন না। এই অভিজ্জতার পর থেকে স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে মেলাই পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছেন ।

নিজের সঙ্গে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করল বাপন। তারপর নিয়ম ভেঙে বাবার এই সময়ের নিজস্ব সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে প্রড়ার কথা ভাবল। দশতলার ওপর থেকে কলকাতাকে চির-দেওয়ালির শহর বলে মনে হয়। ওপরে তারার শলমা-চুমকি বসানো মস্ত চাঁদোয়া। এখান থেকে দেখলে আকশের চেহারা অন্যরকম।

বাবার সঙ্গে সব সময় থাকে স্টেট এব্সপ্রেসের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার। নিজে খান খুব কম, অন্যকে বিলোন বেশি । তবে এই সময়টাতে জ্রলন্ত সিগারেট বাবার আঙুলে ধরা থাকে। আজও ছিল।
"বাবা," বাপন একটু দোনোমোনো করে নিচু গলায় ডাকল।

[ "কী রে, 'কিছু বলবি ?" বাবা যে তারাদের রাজ্যপাট ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ফিরে আসরেন বুঝতে পারেনি বাপন। তাই কথাগুলো সাজিয়ে নিতে একটু সময় লাগল। বাবা কিন্তু তাকিয়ে আছেন বাপনের দিকে। আবছা আলোতেও বাবার মুথে একট্ট আলগা হাসি। এ-রকম হাসি ভেতরের কথা টেনে আনে।

বাপন চোখ-কান বুজে দুদ্দাড়িয়ে বলে ফেলল । বাবা কিষ্তু হসিটটকে টেনে বাড়ালেন না। তেমনই তাকিয়ে রইলেন বাপনের দিকে। "পরশুরামের নেখা মহেশের মহাযাত্রা পড়েছিস ?" বাবার প্রশ্নটা বাপনের কাছে মনে হল একটা ধাঁধা। বলতেই হল, এরকম কোনও লেখা সে পড়েনি।
"এই জন্যেই আমি সোকল্ড ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলগুলো দুচক্কে দেখতে পারি না," বললেন ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশানের প্রাক্তন ছাত্র, "রবীক্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া, অবন ঠাকুরের বুড়ো আংন্না, আলোর ফুলকি, সুকুমার রায়ের বানানো একটা আশর্য নেভার-নেভার ল্যাগ্-ーএ সবই চিরদিন নাগালের বাইরে থাকবে। পরশুরাম তো অনেক দৃরের কথথা"

বাপন কিন্তু বাবাকে নতুন করে চিনছে। মস্ত বড় মান্টিন্যাশানালের ব্যস্ত সিনিয়ার একজিকিউটিভ নন। বেশ আটপৌরে ঘরোয়া গোছের বাবা। यিনি বাড়িতে লুগি পরে খালি গায়ে মেঝের ওপর বসে ছেলের হালচালের খোঁজখবর নেন।"পরশুরামের গক্পে মহেশ আর হরিনাথ দুই বন্ধুর মধ্যে এই একই প্রশ্ন নিয়ে হাতাহাতির অবস্থা", বাবা বলে চললেন, "তরে আমার নিজের কছে ব্যাপারটা একটা বর্ডার লাইন কেস

হয়ে আছে। মানে, ইট ক্যান বি এক্সপ্লেণ্ড আইদার ওয়ে। মহেশ মৃত্যুর পরে হরিনাথকে বলে গিত্রেছিলেন, আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি, বিষ্ধাসীরা হয়তো তাই বলত্। আবার यদি বল হালিউসিনেশান, উত্তুপ্ত মস্তিষ্েের কল্পনা, তাহলেও প্রতিবাদ করব না। সেভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায়।"
"তার মানে, তুমি বলতে চাও তোমার নিজেরই সুপার ন্যাচারাল এক্সপিরিয়াস্স আছে।" বাপ্নন তার রাশভারী বাবার কথা শুনে তাজ্জব।
"ইয়েস স্যার, यদি শুনতে চাও তো ঘর থেকে একটা ফোষ্ডিং চেয়ার এখানে নিয়ে এসো।"

বাপনকক আর বলতে হল না। ডিনারের মেনুতে আজ রেশমি কাবাব আছে। মা জনার্দনদাকে নিয়ে কিচেনে ব্যস্ত। বাবা এর মষ্যে আবার নতুন করে সিগারেট ধরিয়েছেন।

বাবা মানে চোথা ইংরিজি উচ্চারণ, সুটট-টাই-পরা একটি জলজ্যাম্ত ব্যস্ততা। গল্প্প যারা বলে তাদের চালচলনের সন্গে মেলে না । অথচ একই মানুষের মধ্যে থাকে এমন একজন যে কখনও চেনা, কখনও অচেনা। সেই অচেনা মানুষটাই গল্পের বঁড়শি দিয়ে টেনে নিল বাপনকে।
"যত দিন যাচ্ছে," বাবা বললেন, "মানুষ ততই সরে যাচ্ছে প্রকৃতির কাহ্ন থেকে। আমদের ছোটবেলাতেও কলকাতায় কত বেশি গাছ ছিল । বছর দশ-বারো আগেও বাকসা ডুয়ার্সের জঙ্গলে দেখেছি দিনদুপুরে সন্ধেবেলার আলো-আঁধারি। আমার ঠাকূর্দ্গ একটা ছোট ব্যবসা থেকে তিন-চারটে বড় ব্যবসা বানাতত পেরেছিলেন। আদতে কিস্টু গ্রামের লোক। গাছপালা ভালবাসতেন। মাঝেসাঝে তাঁর ইচ্ছে হত


ব্যবসা-বাণ্জ্য, হিসেবনিকেশ দিন-কয়েকের জন্যে ভূলে যেতে । দু-চোখ ভরে আকাশের নীল আর গাছের সবুজ দেথে আবার নতুন উৎসাহে কাজে লেগে পড়া। তাই কলকাতার নাগাল ছাড়িয়ে পেল্লায় এক বাড়ি করেছিলেন মধুপুরে। সেকালে অনেক সচ্ছল অবস্থার বাঙালিই বাড়ি করতেন এই রকম ফাঁকফ্সর্দা জায়গায়। কতকটা হুলিডে রিসর্ট গোছের। একটু গাছপালা, নির্জনতা, পাখির ডাক, মনটাকে তরতাজা করে দিত। এখনও সেসব বাড়ি পড়ে আছে নানান জায়গায় । কিন্তু তাদের হলের মালিকরা ওদিক মাড়ানো মানে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করে।"
"তুমি যে বাড়িটার কথা বললে সেটা এখনও আছে ?" বাবা একটু থামতেই বাপন জিজ্ঞেস করল।
"হাঁ আছে, আমি শেষবার গেছি বছর-কুড়ি আগে।" বলতে বলডে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বাবা, বললেন, "কিষ্তু আর যাইনি, যাবও না বোধহয় কোনওদিন ।"
"কেন বাবা ?" বাবার তৈরি সাসপেক্সের চতুর্দোনা থেকে নামবার জন্যে বাপন জিজ্ঞেস করল।
"সেইটেই আমার গল্প," বাবা সিগরেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, "আর তার মধ্োই তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর।"
"তুমি. যেমন আমার এক ছেলে," বাবা নতুন করে খেই ধরলেন, "আমিও আমার বাবার এক ছেলে এটুকু তুমি জানো। আমার ঠাকুর্দা ডালপালা ছড়িয়েছিলেন অনেকগুলো । সবসুদ্গু বোধহয় জনা-চোদ্দ ছিল। আমার বাবা তো শেষের দিকের ছেলে। আমার জ্ভান হয়ে আমি তিন জ্যাঠা আর দুই পিসিকে দেখেছি। তাও এক জ্যাঠা, তিনি আবার বিয়ে-থা করেননি, সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সময় পুজো কি গরমের ছুট্তিতে দাদু, ঠাকুমা, জ্যাবতুতো আর পিসতুতো ভাইবোনেরা গিয়ে জমায়েত হত মপুপুরের সেই বাড়িটাতে। সবাই যে সব সময় যেত তা নয়। তাহলেও বাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠত। ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছি, তাই জ্যাঠাইমা আর পিসিমদের একটু বাড়তি আদর পেতাম । আরেকজনের স্নেহ-ভালবাসার সিংহভাগ তোলা ছিল আমার জন্যে। সে হল মেজো জ্যাঠার ছোট মেয়ে শিপ্রাদি। আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। তাকে শেষ লেখি আমার দশ বছর বয়সে। সেও আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল। তাকে দেথি মানে তার জলে ভেজা দেহটা দেথি। ওই মধুপুরের বাড়িতেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কী করে বলতে পারব না । আমি ঢেোট, তাই হয়তো ব্যাপারটা কেউ কেট আমার সামনে আনোচনা করেনি। তবে সেই বয়েসেই জানতাম শিপ্রাদির মধ্যে একটা অ্যাবনরমালিটি আছে। ছৌটবেলায় একবার মেনিনজাইটিস হয়েছিল । সেকালে এসব রোগের চিকিৎসা প্রায় ছিল না কিছু। তবু কী করে যেন বেঁচে গিয়েছিল। কিষ্ঠু ডাক্তাররা বলেছিলেন ওর দ্বারা লেখাপড়া আর হরে না। কোনও রকম বাড়তি মানসিক চাপ ওর জখম মস্তিষ্ক নিতে পারবে না। তাই পড়াশোনার জন্যে কেউ জোরাজোরি করেনি ওকে। মেজো জ্যাঠাইমা শিপ্রাদিকে নিয়ে অনেক সময় থাকতেন মধুপুরের বাড়িতে। প্রকাণ্ড আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল আর ফুনের বাগান। তার মধ্যেই শিপ্রাদি কতকটাঁ কপালকুগুলার মতো বড় হয়ে উঠেছিল।
"কেন্ন জানি না আমাকে অসম্ভব ভালবাসত। প্রায়ই



আমাকে বলত, অভি, আমি যখন থাকৃ না, তখন মনে রাখবি তো আমকে ? আমি বলতাম, কেন, তুমি আবার কোথায় যাবে । শিপ্রাদি বলত, দেখিস একদিন আমি হারিয়ে যাব, আর দেখত্ পাবি না আমাকে। তুই কিষ্ঠু আমার কথা ভুলিস না । কথাগুলো বলতে বলতে শিপ্রাদির চোখ জলে ভরে উঠত। তাই দেখে আমারও কান্না পেত। ও চোখের জন মুহে বলত, ভুলে यদি যাস, তাহলে আমিই তোকে মনে করিয়ে দেব। তথন ওর কথাগুলোর মানে বুঝিনি।
"সুন্দর মাটির পুতুন বানাত শিশ্রাদি। নিজেই সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে রঙ করত। সে পুতুলের দাবিদার ছিল অনেক। কিস্তু সেরা পুতুলগুলো আমার কপালেই জুটত। এই নিয়ে আবার ভাইবোনদের মধ্যে নানান মান-অভিমানের পালা চলত। या হোক একটা সালিশি করে দিত ওই শিপ্রাদিই। সবাইকে কাছে টানত, গল্প বলত বানিয়ে বানিয়ে। গক্পগুলো ঠিক মনে নেই এতদিন পরে।, তরে এটুকু খেয়াল আছে সেগুন্লোর চরিত্র বা পরিবেশ কোনওটাই ঠিক চেনাজানার মধ্যে পড়ে না। আবার এক এক সময় কী রকম যেন একা হয়ে যেত সকলের মধ্যে থেকেও। কথা বললেও জবাব দিত না তখন। কাউকে দেথেও দেখত না । মুখে ফুটে উঠত এক অদ্রুত হাসি । সে হাসির সঙ্গে কোনও কিছুর মিল দেওয়া यায় না । তখন কেন জানি আমার মনে হত শিপ্রাদি ঠিক আমাদের মতো মানুষ নয়। আমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকার জন্যে আসেনি। কোনও প্রিয়জন যেন বেড়াতে এসে থেকে গেছে কিছুদিনের জন্যে। আবার যেদিন ঘরের কথা মনে পড়বে, সেদিনই চলে যাবে। মাঝে-মাঝে ঘণ্টা-কয়েকের জন্যে বেপাত্তা হয়ে যেত। হাজার খুঁজেও ওর নাগাল পাওয়া যেত না। আবার নিজে নিজেই চলে আসত। কোথায় গিয়েছিন জিজ্ঞাসা করলে হাসত শুধু, জবাব দিত না।
"শিপ্রাদির জীবনের শেষ দিনটার কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। পুজোর ছুটির সময়। আমরা সবাই মিলে গাইতাম, আজি ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা। শিপ্রাদি ওর বামর চুল উড়িয়ে নিজের মতো করে নাচত আমাদের গানের সঙ্গে । গায়ের রঙ ফর্সা হতে গিয়েও হয়নি। কিন্ত্তু চোখমুখ ছিল দেবীপ্রতিমার মতো, আর ছিল মন্ত এক जান চুল যা কখনও থোপা বা বিনুনির চেহারা নেয়নি। ওর মজো চুলের গ্গেছ আজ পর্যষ্ত আমার নজরে পড়েনি।
"দুপুরে খাওয়ার আগে শিপ্রাদিকে পাওয়া গেল না সেদ্নি। থেঁজাঁ্যুজি ঠিকই হন । তবে বড়রা কেউ ভীষণরকম তোলেপাড় কিছু করল না। এ-রকম ডুব মারাটা নতুন কিছু নয়। उধু আমার মনটা কেন জানি ছ্যাঁত্ করে উঠঠ। সেদিনই সকালে আমকে বলেছিল, জানিস অভি, ওরা সব সময় আমাকে ডাকহছ। থালি বলহে, চলে আয়, চলে আয়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিনাম, কারা তোমাকে ডাকে এমন করে। আমর কথা যেন শুনতেই পেল না। নিজের মনে বলল, ওরা তো মাঝে-মাঝেই আমকে ডেকে নিয়ে যায়। নিজেই আবার জোর করে ছাড়িয়ে চলে আসি। কিন্তু এবারে বোধহয় আমার যাবার সময় হল। গেলে আর আসব না। তারপর আমকে জড়িয়ে ধরে বলन, কী রে, আর यদি না আসি, মনে রাখবি .তো আমাকে। আমার বুক চেুলে কান্না আসছিল। জোর করে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে

ছ্রে পালির্রেছ্নিলাম। জীবিত অবস্থায় সেই ওকক শেষ मেখি।"

বাবা আবার নতুন করে সিগারেট ধরাল্লেন। পর-পর তিনটে. সিগারেট কখনও খান না! বাপন অবাক হতে ভুলে গিয়েছিল। এক মনে ত্ছিন বাবার কথাগুলো।
"বিকেলের मিকে একটা ঢু-তৈ जুনলাম। তার সক্গে সেজো জ্যাঠাইমার আছাড়িপিছাড়ি কান্না। আমি যখন গেলাম, কুত্যো থেকে তোলা হয়েছে শিপ্রাদিকে। ভিজে কাপড়ে, এক ঢাল ভিজ্েে চুলের ক্রেম্মে বাঁধান্না মুখে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনও ছাপ নেই। চোখ বোজা মুখে সেই হাসিটার আভাস। যে হসির মানে বোঝা যেত না। ও নিজেও কখনও বোঝাত না । আমি ভাবতেই পারছিলাম না শিপ্রাদি আর বেঁচে নেই। কে যেন আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল কুয়োতলা থেকে।
"শিপ্রাদির মারা যাবার পরেই ও বাড়ির আনন্দের হাট ভেঙে গেল। এক বছর আগুপিছু করে আমাদের দাদু আর ঠাকুম বলে ডাকার কেউ থাকন না। বাড়িটার সঙ্গে দূরত্ব বেড়েই চলল। বাবা-জ্যাঠা-পিসিদেরও ওদিক পানে যাবার ইচ্ছেয় ভঁঁটার টান। অথচ সকলেই জানে বাড়িটট ঠিক̧ই আছে; আছে ওখানকার সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে নায়েবগোছের একজন। তাছাড়াও আছে কাজের লোক, দরেয়ান। এমনি করে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। আমি লেখাপড়া শেষ করে একটা কোম্পানিতত সেলসের কাজে ঢুকল্লাম। পাটনায় আমাদের মতো ফেরিওয়ালাদের জন্যে একটা অফিস থেকে কনফরেন্স ডেকেছিন। সেখান থেকে ট্রেনে ফিরছিল্লাম কলকাতায়। শীত পড়ি-পড়ি করছে তখন। দুপুর নাগাদ ট্রেন পোঁছল মধুপুর। আগেও বহুবার এপথে এসেছি, গেছি। স্টেশনটা বোধহয় ঘুম্রে মধ্যে পার হয়ে গেছি অনেক রাতে। কিষ্তু দিনের আলোয় জায়গার নামটা থিতিয়ে পড়া অনেক স্মৃতিকে তোলপাড় করে তুলল । সৌই সব স্মৃতির হাত ধরে মনটা চলে যেতে চাইল ছোটবেলায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে হাল আমলে ফেরাতে পারলাম না। বাড়িটl চুম্বক হয়ে টানতে লাগল আমাকে। সুখে-দুঃখখ একাকার বাড়িটার স্মৃতি আমাকে বের করে আনল ট্রেনের কামরা থেকে। সেই প্রচণ্ড টানকে ততক্ষণে আরও জোরদার করেছে আমার নিজের হুাৎ চাগিয়ে ওঠা কৌতৃহন। দেখিই না কেমন আছে বাড়িটা। আবার কাল সকলেই তো কলকাতা ফেরার পালা। একটা রাত না হয় নাড়াচাড়া করব ছোটবেলার ম্মৃতিগুলো নিয়ে।
"নায়েববাবু আরও বুড়িয়ে গেছেন । তবু আমাকে চিনলেন ঠিকই। খুব থুশি আমকে দেখে। আগের দিনের কথা মনে করে অনেক দীর্ঘপ্পাস ফেললেন । কেউ আর এদিক মাড়ায় না বলে দুঃৃখর শেষ নেই তাঁর। এই বিশাল বাড়ি যক্ষের মতো আগলে বসে আছেন । উনি চোখ বুজলে এই মস্ত সম্পত্তি পাঁচ ভৃতে লুটেপুটে খাবে।
"বাড়িটার তিনতলায় ঘর ছিল কুল্যে একখানা । কেন জানি না ওই ঘরটতেই রাত কাটনোর ইচ্ছে হল আমার।নায়েববাবু একটু খুঁত-খুঁত করলেন। নীচের ঘরগুলো সাফসুতরো করাই আছে। খাট-বিছানারও অভাব নেই। আমি তবু তিনতলার ঘরটাতে থাকবার জন্যে জেদ করলাম। সারা বিকেল, সক্ধে. এলোমেলো ঘুরে ছোটবেলার সঙ্গী-সাথীদের খুঁজলাম । বিশেষ


কাউকে পেলাম না। যে ক’জন আছে, তারাও নিজের নিজের রুটিরুজির ধান্ধায় ব্যস্ত। ছোটবেল্লার স্মৃত্চিরণের ইচ্ছে বা সময় কোনওটটাই নেই তদের।
"খবর দিয়ে আসিনি। তাহলেও দুবেলা খাওয়াদাওয়া ভালই হল । রাত্তিরের খাবার পাট চুকিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি । পরের দিন ভোরঘেঁষা সকালে ফেরার ট্রেন। তিনতলার ঘরটায় ঢুকে আলো জ্বালতেই চার দেওয়াল চারটে হাত হয়ে আপনজনের মতো টেনে নিল আমাকে। বইয়ের র্যাক থেকে ধুলো ঝেড়ে বের করলাম যোগীন সরকারের বনে-জঙ্গলে, ছবি ও গক্প। ছোটবেলায় কী ভালই না লাগত বইগুলো। মনে হল খুব কাছের লোকের সঙ্গে দেখা। এই নতুন করে দেখার আগে অনেকগুলো বছর ঢুকে গেছে। আলাপ-পরিচয় তাই ঠিক আগের মতো ঝালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। কেমন যেন সুর কেটে গেছে। তথন আমার বয়েস ছিল দশ, এখন পঁচিশ। পনেরোটা বছর অনেকখখানি সময়। একটi মানুষকে আগাগেড়া বদনে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পঁচিশ বছর বয়েসে দশ বছর বয়েসের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় ; নাগাল পাওয়া যায় না ছোটরেলার সেই মনটার। চেষ্ঠা করলাম निজ্রেকে হারিয়ে খেঁজার। কিছু পেলাম, ভঙাচেরা টুকরো-টাকরা। বুঝলাম নেহাতই ঝৌঁকের মাথায় এসে পড়েছি। এখানে সময় পনেরো বছর ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোনওদিন সেখানে ফিরতে পারব না।
"আগেই বলেছি শীত জাঁকিয়ে বসার কাছাকাছি সময়। ঘরের প্রায় সবগুলো জানলা বন্ধ। খোলা ওুধু একটা। পরিপাটি বিছানা পাতা। কাল ভোরে ওঠার কথা মনে করে শুয়ে পড়লাম। घুম্মোবার আগে বইয়ে চোখ বোলানো অভ্যেস। সঙ্গে ছিল পাটনা স্টেশনে হুইলারের স্টল থেকে কেনা ইংরিজি ডিটেকটিড উপন্যাস । ভাল ঘুমপাড়ানি ওষুধ। ভেবেছিলাম চোখে টান ধরনেেই বেড সুইচ টিপে বাতি নিবিয়ে দেব। পাতা উলটে গেলাম রেশ কয়েকটা। । কিন্তু ঘুুমের নাগাল পেলাম না । বইয়ের অক্ষরগুলো মানেটানেসুদ্ধু পিছলে यাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। পড়ছি, কিম্তু মনে কিছুই দাগা

কাটছে না। বইটা রেখে উঠে পড়লাম। দাঁড়ালাম ঘরের একটিমত্র খোলা জানলার ধারে। বাইরে চাঁদের আনো অন্ধকারকে বাড়তে দেয়নি । সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। তারপরেই একটi কুয়ো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। अমনি মনের মধ্যে একটা ছায়া পড়ল। ভিজে এক ঢাল চুলের ফ্রেমে বাঁধানো মুখে একটা বেমানান গাসি নিয়ে শুয়ে ছিন্ল একজন । পুরনো আ্যালবাম থেকে একটা ছবি আলাদা হয়ে খুলে এল সময়ের ঘযায় এতটুকু অস্পষ্ট হয়নি। মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলাম ছবিটা। পারলাম না। কেমন একটা অস্বস্তি একটু-একটু করে পেয়ে বসছে আমাকে। জ্যোৎস্নায় ধোওয়া। সেই কুয়োতলা থেকে কিছুতে চোখ সরাতে পারছি না । হালকা হাওয়ায় গাছপালা মাথা লোলাচ্ছে। আলো আর অন্ধকার জায়গা বদলাবদলি করছে সমানে। ঝিঝির ডাক ছাড়া অन্য শব্দ নেই। মনে• হল সারা বাগান, ওই কুয়োতলা হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।
"দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম জানলাটা। আবার এসে বসলাম বিছানায়। গরম নেই ঘরের মধ্যে। তবু টের পেলাম কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গেছে। আমি পচচিশ বছরের সুস্থ সবল মানুষ একজন। ছাত্রজীবনে কবিতা লিখেছি, ছাপাও रয়েছে। কিন্তু কল্পনা কখনও এ-রকম লাগামছাড়া হয়নি। ট্যুরের চাকরি। অজস্রবার অচেনা অজানা বাংলোতে রাত কাটিয়েছি। চোর-ডাকাত ছাড়া অন্য কোনও কারণে এ-ধরনের ছমছমে অস্বস্তি বোধ করিনি। অথচ এই ঘর আমার চেনা, কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে । বুঝতে পারছি এই মুহুর্তে যেটা অস্বস্তি, যে-কেননও সময় সেটাই ভয়ের চেহারা নিতে পারে। যুক্তিবাদী মনটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সব কিছুর মানে খুঁজে বের করার । একটা সময় তাকে হার মানতেই হবে । আর ঠিক তখনই জ্রেকে বসবে ভয়।
"বিছানায় শুয়েও শ্যাকন্টকী। বই সামনে ধরলেও চোথের নজর যায় পিছলে। ছাপার অক্ষর টপকে চলে যায় বন্ধ জানলাটার ওপর। অমনি মনের আয়নায় দেখতে পাই জ্যোৎস্নায় নিকোনো কুয়োতলাট। অনেক চেষ্ঠা করেও এই



মধুর্র মমতাভরা যড্রের্থ ঢেঁয়া অন্ম থেকেই পেয়ে এসেছেন মার্গ … সেই, অনসগ্গ বেবী পাউডার-কোমন যেন মমতার্र পরুশ ... বিশুদ্ধ আর মৃদ்! এর ন্নেহ甘ারা বর্木াষত হয় आপনার্গ ওপরে, fিনেন্গ পর্র দিন ষর্রে! তাইতো, fশশুকান হয়ে গেলেও পারু… জনসদ্স বেবী পাউডাব্রের সঙ্গে সম্বধ্ধ, সারাজীবন অடুটট ণথৰকে যায় आপন়ার !


## 

ছ্থবিট অনা চিন্তা দিয়ে আড়াল করা গেল না। উলটে একটা বাদ্রুতি ভাব্না পেয়ে বসল আমাকে । যাকে ভেবে মন বারবার ছুটে যাচ্ছে কুয়োতলায়. সে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে, বন্ধ জানলার ওপাশ্। হাজার যুক্তির ঝাড় চালিয়েই কথাট তাড়াতে পারলাম না। এমন সময়." বলে বাবা থামলেন একটু ।
"এমন সময় কী ?" বাপনের গলাi৷ একটু চড়েে গেল। বাবার গল্পের মধো কতখানি ঢুকে গেছে নিজেই বুঝ<ভ পারেনি ।
"বন্ধ জানলার ওপাশ থেকে কাঠের পাল্মার ওপর স্পষ্ট শব্দ হল ঠক্-১ক্। পোকা নয়, মাকড় নয়। পরিষ্কার মানুষের হাভে আঙুলেের উলটো দিকের গাঁট দিয়ে ঠোক্কর মারার আఆয়াজ । যেন কে.উ আমার নজর কাড়ার চেষ্ঠা করছছ : ঘরের মধ্বা ইলেকট্রিকের আলো। আবার ঠিক মাপা দুটি টোকা জানলার ওপর। শব্দট আমার মন থেকে যুক্তিন্টুক্তিকে ভাগিয়ে আমাকে ফেলে দিল ভয়ের গর্ভে ! সে গর্ভের আবার তলা নেই। একব্বার তার মধ্ধে পড়লে ঔুধ্ তলিত়েই যেভে হয় ।
"আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে। বন্ধ জানলাটা থেকে কিছুতে চোখ সরাতে পারছি না। ফের শব্দ হল—ঠক্ ঠক্ । সামানা একটু বাদে আবার ঠক্ ঠক্। আপনা হতেই শব্দগুলো আমার কাছে কথা হয়ে গেল। পরিকার শুনলাম। অভি—এই অভি।
"এখানে আমাকে এভাবে একজনই ডাক্ত্ পারে। এবং সে-ই ডাকছে আমকে। কেন একথা মনে হল বলতে পারব না । হয়তো ভয়টাকে আরও পাকাপোক্ত করবার জন্যে আমার মনই চাইছিল এই ধরনের এক্টা বিশ্বসের ভিত তৈরি করতে। ভয় আর যুক্তিইীন বিশ্বসস এ ওকে আককড়ে ধরল আরও জোরে। বুদ্ধিবৃত্তির শেষ টিমটিমে আলোটে নিবে যেতে সেই অতল ভয়ের মধ্ো এক ধরনের নিশ্চিন্ত ভাবের অবলম্বন পেক্যে গেলাম। আর কোন সন্দেহ রইল না : শিপ্রাদিই ডাকছে আমাকে জানলার ওপাশ থেকে। বাইরের দেওয়ালে হয়তো টিকটিকি আটকে থাকতে পারে, কিন্ত্র কোনও মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুল আটকবার মরো জ্য়গা নেই।
"আবার এল সেই ডাক। একই ধরনের। অভি, এই অভি। আমার হাত-পা অনেকক্ষণ বরফের চাদরের ওপর শুয়ে থাকলেে যা হয় সেই রকম। বুকের মধ্যে ঢাক বাজাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ঘরের নেম্পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে গেছে। বুねতে পারছি ঘামে সারা গা ভিজে গেছে বলে ঠাণ্ডাটা বেশি লাগছছ.। একবার প゙চিশ বছর বয়সী আমি মরিয়া হয়ে লেষবারের মতো ঘাই মর়ল একেবারে নেতিয়ে পড়ার আগে। বলল : যাও না. জানলাটা খুলেই দেখো না বাপাারটা कী ! জানলা খোলার কথা ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল । অমনি আবার নতুন করে ভয়কে ফিরে পেলাম । যুক্তি লাগসই না

হলে একটা সংশয়ের (খোচ থেকেই যায়। এই ভয় আমাকে সেই অস্থ্বস্তির হাত থেকে বাঁচল।
"জানলার ওপাশ থেকে শব্দগুলো আমার কছে টেলিগ্রাফের টরেটক্কা হয়ে যাচ্ছে । বুঝ<ে অসুবিধে হচ্ছে না । শিপ্রাদি ডাকছে আমাকে : অভি, এই অভি, ওঠ না. দেখ্ আমি এসেছি । কখনও বলছে : তুই এতদিন পরে কেন্ন এলি অভি। আমার একা-একা আর ভাল লাগে না।
"আমি যে কতক্ষণ একট্টা জান্ত সিমেট্টের চাঙড় হয়ে বিছন্ায় পড়ে ছিলাম খেয়াল নেই। সেই অদ্ডুত একতরফা সংলাপ শুনে যাচ্ছি তে শুনেই যাচ্ছি। নিজেই বুঝিনি বুদ্ধিযষ্ট ভয় একটা বেপরোয়া সাহসরে খুঁচিয়ে তোলে অনেক সময়। সেই সাহস আচমকন আমাকে ইলেকট্রিকের শক্ দিল। অনেকটা সময় আমাকে পাকড়ে রাখার পর ভয়ের মুঠোও বোধ হয় একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল । হঠাৎ এক ঝটককয় উতে দাঁড়ালাম । যা-থাকে-কপালে ধরন্নে এক্টা খাপামি আমাকে গুলতি থেকে ছিটকে যাওয়া গুলি বানিয়ে দিল। আছড়ে গিত়ে পড়লাম জানলাটার ওপর। শরীরের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিলাম পাল্মাদুটো হাট করে খুলে দেবার চেষ্ঠায়। তাকালাম খোলা জানলা দিয়ে। দেখলাম-"
"বাপন, ঢোমার বাবাকে নিয়ে খেঁেে এসো। দেরি হলে কাবাব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" ভেতর থেকে মা ডেকে বললেন ।

বাপন শুন্ওও গুনল না, বলল, "জানলার ওপাশে কী দেখলে বাবা ?"
"সেইটেই আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়," আস্তে আস্তে বললেন বাবা, "মনে হল শিপ্রাদিছ, তেমনি চুল খোলা, আলো-অন্ধকরে মিলেমিশে আছে, তবুও পরিষ্কার শিপ্রাদি । তবে এই দেখাটl বোধহয় এক লহমার জন্যে। তবে একটঁ। কথা," একটু হাসলেন বাবা, "আমার মন তো তাই চার্ইছিল দেখতে। হয়তো পুরোটাই হালুসিনেশান, যার পেছনে অটো-সাজেশান থাকতেও পারে। তরে একটা কথা। এর ঠিক পরেই বুঝলাম ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো ভয়ও আমার শরীর মনের চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়েছে। আমি বিছনায় এসে পড়া মাত্র घুম্মের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।"
"কিন্তু বাবা, তোমার শিপ্রাদির ঠোঁটের বাঁ কেণের ওপরে কি একটা বড় তিল ছিল,", ধাঁ করে জিজ্ঞাসা করল বাপন।
"তুই কী করে জানলি।" এবারে বাবার অবাক হবার পালা।
"ना, এমনি হঠাৎ মনে হল।"
ভেতর থেকে বাপনের মা আবার খেতে ডাকলেন । বাবা মাথায় ঝাঁকি দিয়ে নিজের মনেই বললেন, "আশর্য ! তোর তো সে-কথা জানার নয় ।"


## শুরু হল টিনটিনের নতুন অ্যাডভেঞ্চার



তাঁর কथा ভাবি তো অমনি তিনি
এসে হাজির হবেন ?
@ कि সम्डব ?


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)








বিকেলের মধ্যে বাংলোর সব ব্রেপ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুপ্রকাশ ফ্যাক্টিরি থেকে কিছু মানুষ পাঠিয়েছিলেন, তারাই কোদাল-কাটারি নিয়ে হাত চালাল। ফুলগাছগুলোকে বাঁচিয়ে সামান্য আড়াল করা কম দামি গাছদ্রে গোড়া কেটে কেলা হল। माয়ন দেখছিन, বুধুয়া-বুড়োর মুখ খুব গভ্לীর। এই কাজটাকে সে মোটেই পছ্ন্দ করছিলি না। সায়ন তার শরীীরের কাছ ฮেঁ<ে দাঁড়িয়ে বলল, " তোমার খুব খারাপ লাগচছ, তাই ना ?"
"๕," বুধুয়া নিষ্গাস ফেলল, "গাছপুলো ছিল গাছেদের মতে, আমরা আমাদের মতেত আর সাপজোড়া আছে তাদরর মতে। এটাই তে ভগবানের ইচ্ছে। সেই ইচ্ছেটারে গোলমেলে করে দেওয়াঢ ঠিক হল না।"

এইসময় ख্রমিকরা চিৎকার করে জানাল, তারা তিনটে গর্ত आবিক্কার করেছে। সায়ন দূর থেকে গর্তগুলোকে দেখল। সরল সহজ গর্ত। শ্রমিক্দের ধারণা, ওর মধ্যে সাপ আছে, ইँদूরও থাকতে পারে, একটু বড়টায় খরেগাশ বাসা করেছে হয়তে। এইসময় সুপ্রকাশ ফিরলেন ফ্যাক্টরি থেকে। ফিরেই হুুম দিলেন জলে অ্যাসিড গুুে গর্তে ঢলতে। সায়ন দেখল, বুধুয়া-বুড়ো চলে গেল বাংলোর ভ্তরে। এই দৃশ্য সে সহ করढে পারবে না। সায়ন দোতলায় উळঠ এল। কুমুদিनो তেমনি চেয়ারে বসে ব্যাপারটা দেখছ్ন। সায়নের খুব ভয় করছিল। বুধয়া-বুড়োর কথামতো কালসাপ নিশতয়ই অনেক ক্ষমতার অধিকারী। उদ্র গায়ে কার্বলিক অ্যাসিড পড়লে কী না कী কাज শুরু করে দিতে পারে। তখन হয়তো এই বাొলোটাকে হাজার চেষ্ঠা করেও বাঁচান্লা সষ্ভব হবে না। কিন্ঠু এইসব কথা বলার সাহস সায়নের নেই। মা বকে উঠবেন, বাবা বিরক্ত হত্রে তাকাবেন। কিন্তু বুধুয়া-ুুড়োর কথা यদি সত্তি হয়, তা হলে এখনই প্রলয়কাজ ঘটরে। আর সেটা ঘটার সময় মায়ের পালে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গর্ত তিনটের মুখ সামান্য বড় করে একটু একাু করে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালা হচ্ছিল। সায়ন দেখল, সুপ্রকাশের নির্দ্দলে কয়েকটা লোক লা刀ि হাতে কাছে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং তখনই নজরে এল সুপ্রকাশও হাতে রিভলভার রেখেছেন। বাবার ওটা খুব থ্রিয় অস্ত্র।

একটা কালো आগুন যেে ছিটকে উঠল শূন্गে। आর সঙ্গে-সঙ্গে লাঠির আघাত পড়ন সেটার ওপর। সাপটাকে চিনতে পারল সায়ন। এটটই সেই খরুগোশটরে ধরেছিল। প্রতিবাদ করতেও পারল না বেচারা। তারপরেই আর-একটা
 সেটাও লাঠির আঘাত এড়াতে পারল না দুটু বিশাन কালা
 গর্ত্র মধ্যে অ্যাসিড পুরে এমন করে আট্রে লেভরা হল बে. बোনও জীবিত পানী आর ওখান থাক্ভ পার<< ন
 শ্রিকরা মোট্যা সাপ দুটোকে দড়ি রেঁধে টানভে টানভভ নিয় চলে গেল। সায়न বু ুूয়া-বুড়োকে খুঁজছিল। কালসাপ দুরু
 জানাবে। কিন্তু কাছেপিঠঠ বুধুয়াকে কোথাও দেখত্ পেল ন সে।

বিকেনেের চা খাবার সময় কুমুদিনী তাঁর চাকা-ఆয়াनা চেয়ারটাকে চা-টৈবিলের গায়ে নিয়ে আসেন। यদিঙ বকুল স্ব কিছু এগিয়ে দেয়, কিষ্ঠু দুধ-চিনি গুলে কাপ এগিচ্যে দিটে না পারলে কুমুদিনী শাত্তি পান না। সায়নের জন্যে বরাদ্দ পানীয় চা নয়, বলবর্ধ্র একটি পানীয়, যা তার খেতে মোটেই ইছ্ছে করে না । তবু হাতে নিতে হয়, একমু একমু করে গলায় ঢালতে বাধ্য হয় সে। আজ সুপ্রকাশকে বেশ অनायनল্প দেখাচ্ছিল। চাত্যের কাপ হাত দূরের পাহাড়়র দিক্ে তাকিত্য় ছিলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। কুমুদিনী সেটা লহ করে বললেন, "বাগানটা চমৎকার পরিষার করেছে ওরা সাপের ভয় আর নেই। সাধারণত জোড়া় থাকে ওরা, দুটোই মরেছে ।"

সুপ্রকাশ মুখ তুললেন, "কে মরেছে ?"
সায়जের হসি পেয়ে গেল। মা যে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন, তा বাবার কানে ঢুকঢেই না। ছেলের হাসি দ্তেে কুমুদ্দিনীর বিরক্তি বেড়ে গেল, "এখানে বসে কী যে আকাশপাতাन ভাবছ, ভগবান জানেন। এতক্ষণ যে-সব কথা বললাম শুন্তভ পाওन ?"
 পড়়ছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে সাপ ধরার आয়োজন লেৃে বলার সুভ্যোগ পাইনি। आমাদের কয়েকদিন খুব সাবধান্ত থাকতে হরে।"
 কেন ?"

সুপ্রকাশ বললেন, "সাপ বাগানে থাকলল ভারে ট্টে এটে মেরে खেলা যায়। কিন্ঠু সাপের চরিত্র নিত্যে যে-সব মনুষ চলাফেরা করে, তাদের ধরা খুব কষ্টসাধ্য বাপার। आার তাের সश्थाও কম नয়।"
"को ভনিতা করাছ, খুলেই বলো ना " কুমूদিনীর ক্ঠৃম্বরে कौभन এল।

সুপ্রকাশ বললেন, "কিছুদিন वেকেই কানে আসছিল এই ত্্াাটের হাইওয়েতে ডাকাতি হচ্মে । রাত গভীর হলেই নাকি

## Hश

## 



## 



গাড়ি থামিয়ে লুঠপাট করে নিচ্ছে ডাকাতরা। পুলিশ ওদের ধরতে পারছে না। এ-নিয়ে নানা তরফ থেকে ওপরমহলে नालिশ গিয়েছিল, কিষ্ুু তাতে কাজ হয়নি। একটা পুলিশ-ভ্যান প্রায় একশৌ কুড়ি মাইল জায়গা পেট্রলিং করে প্রত্যেক রাত্রে । ফলে কোনও একটা স্পটে একবার ভ্যান এসে চলে গেলে ডাকাতরা জানে সেই রাত্রের মতো আর ওটা ওখীনে আসছে না।.তা এইসব ব্যাপার হাইওয়ের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। ডাকাতি হত অজানা অচেনা গাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ ওরা হাইওয়ে ছেড়ে চা-বাগানে ঢুকেছে। গতরাত্রে নিমবিলা চা-বাগানের ফ্যাক্টরি দখল করে চা লুঠ করে নিয়ে গেছে ওরা। আজ স্বয়ং এস. পি. এসেছিলেন তদন্ত করতে। ডাকাতির পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা সীমান্ত পেরিয়ে ভুটানে पুকে গেছে। ওদিকে ভুটান আর নেপাল সীমাষ্ত, এদিকে ভারতবর্ষ। একবার ওদেশে পা ফেলতে পারলেই ওদের পোয়াবারো। এইরকম সমস্যায় আগে কখনও আমাদের পড়তে হয়নি।"

কুমুদিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর এই বাগানে এসে তিনি কোনও সমস্যার সামনে দাঁড়াননি । স্বামীর কथা শেষ হলে বললেন, "পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়াও। পুলিশদের বলো এখানে ঘন-ঘন আসতে।"

সুপ্রকাশ হেসে ফেললেন, "সে-সবই করা হয়েছে। আজকের রাতটা ভালয়-ভালয় কেটে tগলে ভাবছি তোমাদের শरরে পাঠিয়ে দেব। यদিও বাংলোতে কোনও টাকাপয়সা গয়নাগাটি নেই, তবু তুমি থাকলে লোকে বিশ্যাস করবে না। ফ্যাক্টরিতে যত লোক আছে, তাতে ডাকাতরা সেখানে ঘেঁষতে পারবে না।"


 রাত নয়। হাওয়া বইছিল शুব। भুলোমাখা হাওয়া। রাত্রে ধুলো দেখা যায় না তেমন, এই या । माয়ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে आগুন দেখত্ত পেল। পাহড়ের বুকে আগুন জ্রেলহে। চৈত্রমাসে বনবিভাগ থেরে জभলে আগুন ধরিয়ে পরিষ্কার করে <েে্ন হয়। आবার আদিবাসীরাও এই কাঔ করে। পাছড়ের ওপাশটা যেহেহু ডুটানের আওতায়, তাই সেখানে কী হচ্ছে না হচ্চে ত নিয্রে মাथা ঘামায় না এদিকের মানুষ। কিষ্ঠু ठৈত্রমালে সক্ধের মুণ্ে পাহাড়ে আগুন জ্রলে। ছড়িয়ে ছিট্রেয়ে অ্রলা সেই আখन দুর থেকে দেখত্ মন লাগে না। এই বাংলো থেকে হঁঁিপথে ওই आগুল্নে জায়গা কম করে চার মাইল হরেই। थूব ডাनপিটে মনুষ ছাড়া কেউ যায় না ওদিকে। একটা শুকনো নদী পার হয়ে জभল ও খাদ ডিভিয়ে ওই পাহড়ে়ে ওঠার আর-একটা বিপদ হল, বিনা অনুমতিতে বিসেশী রাষ্ট্রে ঢোকার অপরাধে অপরাধী হতে হরে। তাই চার মাইল বলতে দূরप্ধ খুব বেশি মনে না হলেও কেউ শখ করে ওখ|ে ভ্যেতে চায় না।

आগুনটা জুলছিল বাঁ দিকে। প্রথমে একটা লাল বনের মতো মনে হম্ছিল। ক্রমশ বলটা লন্বা হতে হতে একটা দাঁড়ি হয়ে গেল। इঠাৎ সায়ন্নে নজরে এল, ডানদিকে আর-একটা आগুন জ্জলে উঠল। সেটা বল কিংবা দাঁড়ি নয়, অবিকল
 গুণচছহ । ব্যাপারটা নিচয়ই আকশ্যিক, আগুন জ্নতত জ্রনতে ওই ঢেহারা নিয়েছে, পাহড়ের গায়ে এরকম কত কাণই তো ঘটে থকে। তবে আজ আর কোনওােে আগুন জ্নছে না। শুখু ওই দুढেে নিপুণ आগুন ছাড়া। নিপুণ, কারণ এত शাওয়াতে ও দूढৌ निভহে না।
"হায় বাপ, হায় ব|প।" ঠিক ঘাড়ের কাছে কেউ ফিসফিসিয়ে উঠতেই সায়ন্নে মনে হন, जার হৎপিশ্ এক লাফে গলায় উट্ঠ এসেছে। কোনওরকম্মে মুথ रिরিয়ে সে বুধ্যুয়া-বুড়োকে দেখতে পেল। বুধুয়া-বুড়ো এক দৃষ্টিতে দূরের পাহড়ের आগুন দেখঢে। সায়ন্রে খুব রাগ হয়ে গেল এইভাবে তাকে ভয় পাই<্রে দিয়েছে বলে, কিন্তু তার আপেই বুষ্যুয়া-নুড়ো বলन, "ফমমা নেই, কোনও ক্মা নেই।"

সায়ন চাপা গলায় জিঞ্sেস করল, "কो বলছ पूমি ?"
বুধ্যুয়া-বুড়ো সন্মোহিত যেন, তেমনি গলায় .বলল, "কমা नেই।"

সায়ন এবার ভয় পেল । বুধুয়া-ূুড়ের গলার স্বরে জদ্ভুত এবটা শীতলতা এসেছ, যা তকে ভয় পাইয়ে দিল। সে দু'পা এগিফ়ে বূষুয়া-ুুড়ের জামা আঁকড়় ধরল, "কী বলছ তুমি ? কার ক্ষম নেই ? কে ক্মা কররে ?"

ঝাঁকুনি থেয়ে বুধ্যায়া-ড়ে দু'চোখ ঢাকল। তারপর ফিসফিস্স করে বলল, "কালসাপ মরেছে, আর নিস্তার নেই। এবার হাওয়াদ্রে নখ গজ্জাবে, বাদুড়ের দাঁত লম্বা হবে। কেন মারল কালসাপ? शায়-হায়। उই যে আগুন দেখঘ্ ছোটাসাহেব, ওই আগুন্রের মানে জানো ?"
 সिটिए্যে দাঁড়াল সায়ন।
"कমা নেই, শেষ করে দাও, আघাত হানো।"
"বুধ্যাযা-বুড়ো, আমার থুব ভয় করহে।"
"ঠिक आহে $r$ তूমি ঘরে যাও। আমি ওই কালসাপদের গर्ত্র কাছে গির্রে ওদ্দে জন্লে প্রার্থনা করে আभি ৷"

বুধুয়া-বুড়োকে খুব স্নেহপ্রবণ মনে হচ্ছিল। সায়ন আবার জিজ্রেস করল, "ওই আগুন কে জ্বেলেছে ?"
"কে জেলেলেছে ? হায় বাপ ! এই বাচ্চাকে আমি কী করে বেঝাই ? আকালের গয়ে আগুন দিয়ে লেখার ক্ষমতা কার থাকে। বাতস এসে পাহাড় পাক খায়। তার টানে গাছের সঙ্গে গাছের ধাক্কা লাগে। সেইসময় আগুন বের হয়। সেই আগুনে কালসাপের নিশ্যাস মিশে গেলে তবেই তে ওই রকম आগুলে-চিহ্ন আঁকা হবে।" কথাগুলো বলতে-বলতে বুধুয়া-বুড্ডো নীচে नেমে গেল প্রার্थনার জন্যে।

বারান্দায় দাঁড়াতে পারল না সায়ন। জোরে পা কেলে সে घরের ভেতরে দুকে দেখল, মা চেয়ারে বলে সোয়োরার বুনছেন । বাবার হাত টেলিকেেনের রিসিভার। খুব মগ হয়ে কথাগুলো শুলে সুপ্রকাশ বললেন, "এই তপ্মাটের শাঙ্তি রক্ষা করার দায়ি্ন আপনাদ্রে হাতে। গাড়ির অভাব কিংবা खোর্স নেই বলে আপনি দায়িত্ন অম্বীকার করত পারেন না। চা-বাগান আর পাহাড়ের মাঝখানে যে হাইওয়েটে, সেটাই না হয় আপনারা পাহারা দিন। আজ রাত্তের মতো এইটে, কাল ভেবেচিন্ডে কিছু করা যাবে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে সুপ্রকাশ বললেন, "পুলিশও হয়েরে তেমন। এখন থেকে নিজ্রেদের ব্যবস্থ নিজ্রেদেরই করতে হরে। कী হর্যেছে থোক ? তোর মুখ অমন সাদা কেন ?"

সায়ন সুপ্রকশের পাশে এসে দাঁড়াল, "বুধুয়া-বুড়ো বলল, কালসাপ মারা হয়েছে বলে বাদুড়ের দাঁত বড় হরে, হাওয়ার নখ গজাব।"
"को যা-অ বকছিস ?"
"হাঁ। পাহাড়ের গা়়ে লেখা হয়েছে : ক্ষমা নেই, লেষ করে দাও।"
"ও মাই গড !" সুপ্রকাশ চিিকার করে উঠলেন, "ওই अশিকিত কুসংস্কারাচ্ছুন্ন বুড়োট যা বলল, তাই বিभাস করলি ? তুই না ক্লাস সেভেনে পড়িস। কোথায় कী লেখা হয়েছে, চল, আমকে দেখাবি"

সায়নের হাত ধরে সুপ্রকাশ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সায়ন তন্ন-তন্ন করে পাহড়টাকে খ্রুজেও আর আগুন দেখতে পেল না। সেই দাঁড়ি এবং গুণচিহ্ মিলিয়ে গেছে । নিশয়ইই বুধুয়া-বুড়োর প্রার্থনা কাनসাপরা শুন্েছে। কিষ্ুু সে-কথা বলার সাহস পাচ্ছিল না সায়ন। সুপ্রকাশ বলনেন, "কুসংপ্কার মানুষের ক্ষতি করে খোক। সত্যি কী দেখেছিলি ?"
"একটা দাঁড়ি আর একটা গুণচিহ্ন। आগুনের।"
"डूল দেখ্খেছি। এইসময় গাছে-গাছে ঘষা লেগে পাহাড়ে आগুন জুলে। নতুন কোন ঘট্না নয়। চিহ্গুলো ঢুই তৈরি করেছিস, আর বুধুয়া ওইরকম ভাবিয়েছে তোকে।"

সুপ্রকাশের সল্গে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় সায়ন প্রতিবাদ করতে চেয়েও কর়ন না। সে ভুল দ্যাখেনি, কেউ তাকে ভাবায়নি । মানে যাই হোক না ক্নেন, আগুনগুলোয় অবিকল দাঁড়ি এব: গুণচিছু ছিন।
(ক্রমশ)
ছवि : अनूপ রায়


## সুখেন্দু মজুমদার

চরকাবুড়ি চরকা কাটে চাঁদের দ্লে বাস করে， সারাট্ দিন লুকিয়ে থেকে সাদা মেঘের চাষ করে। রাত্রি হলে কাজ তুরু হয়， সুয্যিমামার লোর আঁট ； সাদা মেঘের প্রেজা তুলোয় শেষ করে সে ওড়নাট। মিহিসুতোর ওড়না ওড়ে， রুপোয় মাখা তার জরি， খোকা－থুকুর চোখের পাতায় শ্বপপ্ন আনে ঘুমপরি। চরকাবুড়ি ছুটে রেড়ায় দেশবিদেশে রাত্রিদিন， সাদা মেঘের ভেলায় চেপে নেচে বেড়ায় তাধিন্ধিন্। চরকাবুড়ি，তুমিই বলো， ওদ্র কথা সত্তি কি， তোমার বাড়ি লোকজন নেই ইটপাথরে ভর্চি কি ？ চরকাবুড়ি চললে বুব্ঝি কোথায় যাবে，দূর দেশে ？ করলে সেরি কাঁদরে খুকু ডোমার খোঁজ ঘুরবে সে।

## निট ফल

## মৃণালকা্তি দাশ

মালকোশ রাগে খেয়াল শোনান， পিলু ও বেহাগে সিদ্ধহহস্ত－ মেঘমম্লারে আকাশ ভেজান， জানি ওস্তাদ আপনি মস্ত ！ मীপকে আপনি অতি সড়গড়， এতই দক্ষ খাম্বাজ রাগে — মঞ্চে যখন তুফান তোলেন， पুলুডুলু চোথে সকলেই জাগে । דৈরব রাগে কী খেয়াল গান তুনতে এসেই ⿴्রীদাম নিয়োগী－ বলি তবে আজ সত্যি কथাটি， কাল হল তার অকালবিয়োগই। হংসকণ্ঠে হংসধ্বননি আপনি গাইলে সোনায় সোহাগা－ গানের মহিমা কতটুকু বোবে শ্রীচরণদাস এই হতভাগা ？ আশাবরী শেষে সেদিন যখন শুরু করলেন ঝিঝিট রাগিণী－ কান খাড়া করে বসে রইলাম， আসনটি ছেড়ে একপা ভাগিনি। প্রতিবার আমি করেছি চেষ্টা গানের বিষয়ে দু’কথা বলতে－ পোড়া ঘুম এসে ভুলিয়েছে সব ভোরে বেরিয়েছি টলতে টলতে। আসরে যখন ঘুম পেয়ে যায়， বাড়িতে এলাম । বলি অগত্যা－ আর কিছুদিন ও－গান শুনলে নিট ফল হবে ：আষ্মহত্যা ！



## ছড়া দুটো

## হিমাং জানা

u $\geq$ ロ
খেঁজে কেউ न্যাসপাতি， চায় কেউ পেয়ারা， দেখলেই বোবা যায়্র দুজনের চেহারা অভিমানী একজন， একজন বেয়াড়া ।

## ロ २ ロ

দুষ্যু তারা নয় তো মোটে， ভোর হতে－না－হতে ওঠে উঠেই চ্যাঁচায় সাধ্যমতো， বূঝতে কি চায় বোঝাও যত। বিস্কুট চাই জোড়া－জোড়া। কাঠের भুতুল টাট্র ঘোড়া， তিনচাকা চারচাকা গাড়ি না দাও－কথায় কথায় আড়ি।




পুরুষদের ভয় নেই,
মেয়েদের এরা এদের



আগে মা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা ঊটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বনে,
 ন্যাড়া কুস্তি শেথেথ, আর-এক ভাই জরিবাবু লেথথন কালোয়াতি গান। উট্টো লোকটা, আপাতত যার নাম পঞ্কানদ্দ, দুজনকেই ভৃত্তের ভয় লেখায় ।

 সেক্রেটারি খুন হয়। ঘড়ি ও আংট্ট তদের এক বষ্ধুর বাড়িতে গিয়ে ম্যোটর-সাইকেল চায়। তারা এৃন বাড়ি ফি্বরে। তারপর…


দুই ভাই মোটরসাইকেল দাবড়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ একটু রাত হয়ে গেছে। বাড়ির লোক চিষ্তা করতে শুরু করেছে। হরিবাবু বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে স্বগতোক্তি করছেন,
 বেঘোরে মরবে। ওসব বর্বর খেলার পরিণতি ভাল इওয়ার কথা নয়। ফাইনার সেন্স নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি লোপ পায়, হিংস্রততা আসে, মানুষ পশ্ত হয়ে যায়..."

খেলাধুলো জিনিসটা যে এত খারাপ তা পঞ্চানন্দ জানত না। সে থুব গস্ভীর’মুখে হরিবাবুর পিছু-পিছু পায়চারি করছিল। আর মােে-মাঝো "খুব ঠিক কথা", "বেড়ে বলেছেন", "সে আর বলতে"-এইসব বলে যাচ্ছিল।

হরিবাবু তার দিকে চেয়ে হুাৎ বললেন, "তুমি তো অনেক যिকির জান্যে। ছেলে দুতোর কী হল একটু দেখবে ?"

পঞ্চানन্দ বিগলিত रুয়ে বলল, "আজ্ঞে বৃথা ভেবে মরছেন । আপনার ছেলে দুটো ঢতা আর দুধের খোকা নয়। ঠিক ফিরে আসবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেে হরিবাবু বললেন, "দুধের খোকা যে নয় তা আমি বিলক্ষণ জানি। দুটোই ভয়ংকর রকমের ডাকবুকো গুণ্গ।। প্রায়ই মারপিট করে আসে। ওদের শত্রুর অভাব নেই। তারা কেউ যদি গুম-খুন করে বসে, তা হলে কী হরে?"

পঞ্চানन্দ মাথা চুলকে বনল, "তা হ্রলে তো খুবই মুশকিল।"

হরিবাবু একটু কঠিন চোবে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, "ওবেলা তো দিব্যি খ্যঁঁট চালালে।"

পঞ্চানন্দ বিগলিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে সে আর বলতে। মাংসটা কিন্তু মশাই খুব জমে গিয়েছিল। আর-একটু ঝাল হলে কথাই ছিল না। তারপর ধরুন পোলাওয়ের কথা। তারটা খুব উঠেছিল বটে, তবে কিনা জাফরান না পড়লে পোলাও ঠিক যেন পোলাও-পোলাও লাগে না। তবে ফুলকপির রোস্ট গিন্নিমা একেবারে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন বটে..."

হরিবাবু কঠিন গলায় বললেন, "খাঁট ফের এ-বেলাও তো চালারে।"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে হিমালয়ে গিয়ে যখন

থাকি, তখন দিনান্তে একটা পাকা হর্কি ছাড়া কিছুই জোটে ना। এই আপনাদের কাছে যখন আসি-টাসি, তখনই যা আজ্ঞে, একটু ভালমন্দ জ্রোটে; বলতে নেই আজ্ঞে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এ-বেলাজ এক্টু খ্যাঁট চালানোর ইচ্ছে আছে।"
"তা চালাবে চালাও, কিষ্তু বসে-বসে থাওয়া আমি অপছন্দ করি। যাও গিয়ে ছেলে দুটোর একট্য হুদিস করে এসো।"

পঞ্চানन্দ মাথা চুলকে বলन, "প্রস্তাবটা মন্দ নয়। হাঁটাহাঁটি দাপাদাপি করলে খিদেটাও চাগাড় দিয়ে উj্ঠ। কিন্তু মুশকিল को জানেন! আপনার ছেলেদের 厄্ত জমি চিনি না। आাপনাদেরই সব ছোট-ছোট লেখ্থেি: সেই আপনারা বড় হলেন, ছেলের বাপ হলেন, ভাবাভূ ছ্রবাক লাগে। ভাবি দুনিয়াটার হল कী !"

হরিবাবু যথেষ্ট রেগে গলা রীতিমন্ত ড্যুলে বললেন, "ওসব বাজে কথা ছড়ো। তুমি না চিনলেє ঘড়ি আর আংটিকে তল্মাটের সবাই চেনে। জিজ্ঞেস করে-করে থোঁজ নাও। শুনছি, কোনও রাজা নাকি তাদের নিয় গেছে।"

পঞ্চানন্দ অবাক হয়ে বলে, "রাজা: এ তম্মাটে আবার রাজা-গজা কে আছে বলুন তো ?"
"সে কে জানে। হাতরাশগড়ে এক্সময় রাজা ছিল একজন । সে করে মরে হেজে গোছে : তা সে জমিদারি রাজত্বও কিছুই তো আর নেই। সব জঈন্ল হয়ে আছে। তাই ভাবছি হাতরাশের রাজা আবার কে এল ঘড়ি আর আংটিকে নিয়ে যেতে ! কোনও বদমাশের পাম্মায় পড়ল না তো !"

পঞ্চানन্দ মাথা নেড়ে বলল, "আজকাল গুণুা-বদমাশের অভাব কী! চারদিকেই তো তারা-"

হরিবাবু ধ্้কিয়ে উঠে বললেন, "সেইজনাই তো থেঁজ নিতে বলছি।"
"यাচ্ছি आজ্ঞে।"
তবে পঞ্চানন্দকে যেতে হল না! বারান্দা থেকে সে সবে সিড়িতে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় বিকট শব্দে হৃড়মুড় করে একটা বিশাল মোটরসাইকেন এসে গা ঘেষেে ব্রেক কষল। পঞ্চানন্দ সড়াত করে পা টেনে নিয়ে বলল, "বাপ রে!"

হরিবাবু কটমট করে ঘড়ি আর আংটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বিকট হুঙ্কার দিয়ে বললেন, " কোথায় ছिलि?"

ঘড়ি আর আংটি খুবই দামাল আর দুরন্ত বটে, কিষ্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা তাদের নিরীহ কবি-বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। হরিবাবু তাদের কথনও মারধর করেননি, এমনকী

বকাঝকাও বিশেষ করেন না। বলতে কী, ছেলেদের খোঁজ-খবরই তিনি কম রাখেন। তবু ঘড়ি আর আংটি বাপের সামনে পড়লে কেমন যেন নেংটি ইদুরের মতো হয়ে যায় । দুই ভাই মোটরসাইকেল থেকে নেমে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল ।
" কোথায় গিয়েছিলি ? মোটরবাইকই বা কোথায় পেলিল ? কতবার বলেছি না মোটরবাইক, সাইকেল, এসব રল "য়তানের চাকা ? দু' চাকায় যে গাড়ি চলে .তাকে কোন ও বিশ্যাস আছে ?"

ঘড়ি গলা খাঁকারি দিয়ে বলन, "আমরা ভকা় এই এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম ।"

কথাটা মিথ্যে, তরে ঘড়ি জানে তাদর বাবা খুব 心িতু মানুষ। তারা যে বিপদে পড়েছিল, সে-ক্রা বললে বাবার সারা রাত আর ঘুম रবে না।

হরিবাবু অতান্ত সন্দিহান ঢোখখ মোটরবাইকট্টর দিকে চেয়ে বললেন, "ওটিা কার !"
 চেয়ে এনেছি।"

रরিবাবু একটो দীর্মশ্বাস ফেললেন। তারপর বলর্লেন, "ওটা ফেরত দেওয়ার সময় ঠেলে নিয়ে যাবে। খবর্দ্রর চাপবে না । মনে থাকবে ?"

ঘড়ি ঘাড় কাত করে বলল, "থাকবে।"
"এখন যাও। जোমাদরর মা খুব দুশ্চিস্তায় आছেন। জরি, ন্যাড়া সব খুজতে বেরিয়েছে তোমাদের ।"

হরিবাবুর পিছন থেকে পঞ্চানন্দ দুই ভাইকে দেখখ নিচ্ছিল ভাল করে । মুখে বিগলিত হাসি। ঘড়ি আর আংটি ঘরে চলে যাওয়ার পর সে বলল, " বেশ দুষ্টু-দুষ্টু আর মিষ্টি-মিষ্টি দেখতে रয়েছে খোকা দুটি।"

হাত-মুখ ধুত়ে জামাকাপড় পাক্টে দুই ভাই নিজেদের घরে যখন মুখোমুখি বসল, তখন দু’জনেরই মুখে দুষ্চিস্তার হাপ।

আংটি বলল, "দাদা, এখনও আমি ঘটনাটি কিছু বুঝাত পারছি না।"
 তারপর বলল, "আমিও না।"
"সেক্রেটারিকে কে মারল, কেন্ন মারল, তা আন্দাজ করতে পারিস ?"
"দূর ! কী কনরে আন্দাজ করব ? শুধু মন্ন হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ গুলি করেছছ ।"
"সেক্রেটারি বাসে করে যাচ্ছিল কোথায় ? আমাদের ঢখঁজ निতে নয় তো !"

घড়ি হাত উল্টে বলল, "কে জানে! নরনারায়ণই বা আমাদের পাকড়াও করেছিল কেন তাও তো বুঝতু পারছি ना ।"

সমস্যার কোনও সমাধান সহজে হওয়ার নয় বুঝেে ঘড়ি আর আংটি সোজা দাবার ছক পেতে বসে পড়ল।

দাবা খলায় দুজনেই ওস্তাদ । কিন্ত্রু তার চেয়েও বড় কথা, কোনও সমস্যযয় বা বিপদে পড়লে ঘড়ি সবসময়ে এক বা দুই পাট্টি দাবা খেলে নেয় । তাতে তার মনের ভাবটা সহজ হয়ে যায়।

হরিবাবু দাবা খেলা পছন্দ করেন না, তাস খেলা দু’ চোখে


দ্রেতড পারেন না । তাই দুই ভাই গোপনে বসে দাবা খলে ।

ఆদিকে ছেলেরা বাড়ি ফিরে আসায় হরিবাবু নিশ্ডিন্ত হর়্ে পঞ্চানন্দকে বলরেন, "ওरু পঞ্চানন্দ, ইঢ়ে, আমার ঘরে চলো গিত়ে একটু বসি।"
"जা চলুন। বসতে আর আপত্তি কী ?"
"ইয়ে বলছিলাম, আজ সন্ধেবেলায় ইয়ে একটা ওই লিখেছিলাম আর কি।"
"জিनिमটা এক্টু ভ্রে বলুন । কখা সবসময়ে খোলসা করে বলবেন, जতে মনটो পরিষ্কার থাকে।"
"ইয়ে একটা কবিতা আর কি।"
"কবিতা ? তা সে-কথ্থ বলতে অত কিস্তু-কিস্ত্ করছেন কেন বলুন जো কবিতা তো ভাল জিনিস । কবিতা ঝুড়ি-ঝুড়ি লিখে ফেলবেন। যত লিখবেন ততই ভাল ।"

হরিবাবু খুব লাজুক মুখে বললেন, "नা ইত়ে বলছিলাম কী, जোমাকে গোটাকয় শোনাব । হয়েছে কী জানো, এ-বাড়িতে কবিতার ঠিক সমঝদার নেই । আমার স্ত্রী তো কবিতার থাতা পারলে উনুনে দেন। জরিটার নাকি কবিতা শুনলেই তেড়ে জ্বর আসে । নাড়াটা তো গাধা। আর আমার পিসি তো কানে শানেন না।"

পঞ্চানন্দ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কবিতা खনব সে তো ভাল কথা । কিস্তু মশাই, আমার আবার একটু বিড়ি-টিড়ি না হলে এসব দিকে মেজাজটা আসে না। দুটো টাকা দিন, ねট করে মোড়ের মাথা থেকে এক বাগ্ুিল বিড়ি আর একটা ম্যাচিস নিয়ে আসি।"

হরিবাবু দিলেন, এবং বললেন, "তুমি থুব ঘড়েল ।"
(ক্রমশ)

इबि : लिबाभिम लिब


ধৃলিখেল। পিছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে তুষারমৌনি পর্বতমানা

# কাঠ্যাঞুর কगছাক্ছি 

## সুমন্ত্র বসু

"কীভুতুড়ে জায়গা রে বাবা !" সभীদের একজন বলে উঠল। ভूতুড়ে পরিবেশই বটে! আমরা বেথানে বসে রয়োি সেটি একটি প্রার-অধ্ধকার ডাইনিং-রুম । ঘরঢ্তিতে আলোর একমাত্র উৎস খাবার-ढেবিলের ওপর দুটি বড় সাইজের জ্রনণ্ত মোমবাতি। ডাইনিং-কুম্মর কাঁচের নেপালের বৃহত্তম প্যাগোডা। ভক্তপুর


লেওয়ালের বাইরে থেকে অনবরত ডেসে আসছে বিধি পোকার একঘ্যেে আওয়াজ; মাঝেমধ্যে দূর থেকে লোনা यাচ্ছ জד্তু-জানোয়ারের কর্কশ ডাক। বাংনাাদলের পাড়াগাঁর সল্গে কোনও পার্থকাই নেই বোধহয় । কিন্তু তखাত বে আহে, তা बোঝা যায় কেবলমাত্র ডিনার লেষ করে ডাইনিং-কুম্মর বাইরে তারা-ভর্তি আকশের নীচে দাঁ়়াবার পর। তथল লেখত্ পাই, রাতের অন্ধকার «ুঁঢ়়ে জেগে রয়েছে বিশাল-বিশাল সব পর্বতশৃझ। আর দূর দিগc্ঠে জ্যোৎম্নার আলোয় ঝকমক করহে লোট্সে কিংবা লাকপা দর্জির আকাশচদ্ধী চূড়া।

পৃথিবীতে এমন কিছू জায়গা আছে যেথানে গেলে মনটা আপনা থেকেই উদাস আর কবি-কবি হয়ে ওঠঠ। यেমন নেপালের রাজধানী কাঠমাণু থেকে মাত্র ছত্রিশ কিনোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট ধৃলিখেল মাউণ্টেন রিসর্ট। কাঠমাণু থেকে সোজা হইইয়ে চলে গোে এক্নেবারে সেই চিন-সীমান্ত অবধি ; পথের পাশেই পড়ে এই মনোরম হলিডে-শ্পটটি। নেপালে যেসব ট্যুরিস্ট বেড়াতে আসেন তौদ্দের অধিকাশ্শই দিনক<্যেক কাঠমাণুতে ঘোরার পর চলে যান পোথরা, নগরকোটে। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, রাজধানী থেকে Ғॅ’পा এগোলেই আছू এমन একটি জায়গা। বেথানে একবারটি গেনে বরে-বারে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। থাকবার বন্দোব্তও নেহত মন্দ নয়-কারণ মাউণ্টেন রিসত্টে রয়েছে রেশ কয়েকটি সুন্দর-সুন্দর কটেজ যার এক-একট্তিতে তিন-চারজনে আরামসে থাকতে পারে।

ধূनिথেলে যথन পৌঁছলাম, তথन বিকেন চারটে। সूर्य পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে। সেই আলোয় চারদিকেরে । অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন আরও অপার্থিব হয়ে

উঠেছে। একজন কিঞ্চিৎ বয়স্ক সঙ্গী তো বলেই ফেললেন, "রিটায়ারম্েে্টের পর কোথায় এসে বাকি জীবনটা কাটাব জেনে গেলাম ।" যেদিকে তাকাই সেদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন-পাইনের ঘন বন, দৃরে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের কোনও এক তুষারশৃঙ্গ। সব মিলিয়ে মনটা সত্যিই যেন কেমন হয়ে যায়। বিভূতিভূষণের ভাষায় বলতে হয়, "স্থানটির রহস্য এবং গান্ভীর্যেযের ভাব অবর্ণনীয় ।" এরকমই একটি জায়গায় একটা পাহাড়ের গায়ে তৈরি করা হয়েছে হলিডে রিসর্ট। সারে-সারে উটে যাচ্ছে ছোট-ছোট কটেজ, তাদের মাঝে-মাঝে রয়েছে কেয়ারি-করা বাগান, যেথানে ফুটে আছে হাজ!রো রকম্মের হরেক রঙের ফুল।

ধৃলিখেল মাউত্টেন-রিসর্টের ম্যানেজার এক সুদর্শন নেপালি তরুণ। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি, চোথে পড়ল মসৃণ সমতল টেরাস, যেখানে অতিথিদের চা-খাবার জন্য চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে। দলের ফোটোগ্রাফি-বিশারদরা কিন্তু ইতিমধ্যৌই ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মুহ্হুহু ক্রোনা যাচ্ছে ক্লিক-ক্লিক শব্দ । সত্যি, ফোটোগ্রাফের স্বর্গ এই «ূঁলিতেল। ক্যামেরা-পর্ব চুকলে সবাই বসে গেল টেরাসে, কিচ্মু্ষেের মধ্যেই হাসিমুখ নেপালি বেয়ারার হাতে এসে গেল গরম-গরম চা।

আমাদের দলের প্রত্যেকেই কলকাতার বাসিন্দা। তাই ধৃলিখেলের এই শাচ্তিপৃর্ণ পরিবেশ, এই নির্জনতা, এই নিস্তক্ক নীরবতা একটু গা ছমছম ঠেকছিল বইককী! টেরাসে বসে গল্পগুজব করছি, এমন সময়ে এসে পৌঁছলেন এক কানাডিয়ান দম্পতি। সঙ্গে মধ্যবয়স্ক এক নেপালি গাইড। বোধকরি আমাদের বাংলায় বাক্যালাপ করতে তুেই অকস্মাৎ আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন গাইডটি, পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, "कী, কেমন লাগছে ধৃলিখেল ?" নেপালি গাইডের মুখে বাংলা তেনে চমকে উঠেছিলাম আর কি! কথায়-কথায় জানা গেল, গাইডটির নাম নরেন্দ্র শ্রেষ্ঠা। বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার কলেজে পড়াঁুনা করেছেন পর্যন্ত। ভদ্রলোক ভারী অমায়িক স্বভাবের। আমাদের সঙ্গে বসে চা খেলেন, প্রচুর শুদ্ধ বাংলা বলে সকলকে তাক লাগিত্যে দিলেন। আর বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন-"ভারী ভাল্ জায়গায় এসেছেন, ধৃলিখেলের মতো রমণীয় জায়গা খুব কমই আছে।" ধৃলিতেলে এসেছি মাত্র ঘণ্টা-দুই, কিন্তু এরই মধ্যে জায়গাটিকে আমাদের এত ভাল লেগে গেছে যে, আমরা সব্বাই নরেনবাবুর সঙ্গে সম্পৃর্ণ একমত হলাম।

আড্ডায় মশগুল হয়ে গিয়ে টের পাইনি, কখন যেন সূর্य ঢাকা পড়েছে পাহড়ের আড়ালে। অन্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সেই সঙ্গে এসেছে হাড়-কঁপানো শীত। এসব জায়গায় বেশি রাত অবধি বাইরে থাকা যায় না। বাঞ্ৰনীয়ও নয়। সুতরাং সকলে ঠিক করল যে, ডানহাতের কাজটা শেষ করে গরম লেপের তলায় আশ্রয়গ্রহণ করাই শ্রেয় । সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা গেলাম রিসর্টের খাবার-ঘরে ডিনার খেতে। চিকেন কারি তো কলকাতায় হামেশাই খাচ্ছি। কিন্তু মোমবাতির আলোয় নিঝুম পরিবেশে সেই খাওয়াকে মনে হল যেন অমৃত। আর কটেজে ফিরে যখন শয়ে পড়লাম, তখন চতুর্দিকের নিস্তद্ধতা এমনই সম্পূর্ণ যে একখানা পিন ফেললেও


গোন্ড্রে গেট। পাশেই পभ্চান-জানালাওয়ালা প্রসাদ
বুঝি তা নিঃশব্দতাকে খান-খান করে দেবে।
পরদিন কাকভোরে ঘুম ভাঙল অনেকগুলি স্বরের একটানা আওয়াজে, "বাতি কা ঝিলমিল দেউশি রে, ভাই হো মেরা দেউশি রে।" বিছানায় শুয়ে ভ্রূ কুঁচকে ভাবলাম, এটা আবার কী ? কারাই বা বলছে ? এরই মধ্যে বেড টি হাতে কটেজের দরজায় টোকা দিল বেয়ারা। অগত্যা তাকেই জিজ্ঞেস করলাম—এত રৈচৈ কেন ? কী হয়েছে ? উত্তরে সে জানাল, আজ নেপালে ভাইদের উৎসব, তাই রিসর্টের ঠিক নীচে অবস্থিত ছোট্ট ধূলিথেল গ্রামটিতে বোনেরা তাদের ভাইদের মঙ্গলকামনা করছে। শুনেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল—আরে! আজ তো আমাদেরও ভাইফেঁঁট। ! ভালই হল, নেপালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেমন করে
পযট্কদের জনা কটেজ। ধৃলিথেল



পালিত হয় দেখা হয়ে যাবে। চটপট তৈরি হয়ে नিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেলাম ক্যামেরা হাতে। কিন্তু ততক্ষণে ভাইযেেঁঁা-পর্ব শেষ হত়ে গেছছ। তবুও আমাকে দেখথ গ্রামের ছোটদের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে গেন । ওরা আমাকে ওদের বাড়িঘর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল। নেপালের গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি সাধারণত তিनতলা रয়ে থাকে-একতলায় রান্নাঘর ও খাবার-ঘর, দোতলায় শোবার ঘর এবং তিনতলায় ধান প্রভৃতি শস্য জমিয়ে রাখবার জায়গা । প্রতিটি বাড়ির ঢালু ছাদ, টালির তৈরি। গ্রামের যিনি মোড়লজাতীয় তিনি আবার নেপালের ‘রয়েল হা্্টার’। বুঝলাম নেপালের রাজা বীরেন্দ্র তাঁকে কাছেপিঠঠ জঙ্গলে জীবজষ্তু শিকার করবার অধিকার দিয়েছেন। তিনি আমাকে তাঁর শিকার-করা লেপার্ডের মাথা, পাহাড়ি ভালুকের গায়ের ছাল ইত্যাদি দেখালেন । নেপালের গ্রাম্য মানুষের মনোমুপ্ধকর একটুখানি ছোঁয়া পেয়ে যখন রিসর্টে ফিরলাম, তখন আমার সঙ্গীরা ব্রেকফসস্ট শেষ করে আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে मिয়েছে।

কিছুহ্কণ বাদে ঘুরতে বেরুলাম অনেকে মিলে। বয়স্কদের কেউ-কেউ অবশ্য রিসর্টের বাগানে বসে চারদিকের অপৃর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করাই মনস্থ করনেন। পাহাড়ি পথের ঊচু-निচू দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাত্র চষ্লিশ মাইল দূরেই তিব্বত-চিন্নে সীমাষ্ত। একদিকে উढেে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। মাঝে-মধ্যে পাশ দিয়ে হ্শশ্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে রয়েল নেপাল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস, তার অনেক আরোইীই আগষ্তুকদের দিকে অবাক চোখে ফিরে-ফিরে দেখছে। আর আমরা? মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছি পৃর্ব হিমালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখতে, ক্যামেরায় তুলে নিছ্ছি ছবি। আবার মনে পড়াছে বিভূতিভূষণকে-" "ভিজ্ঞতা না থাকলে বলে রোঝানো বড়ই কঠিন সে মুক্ত জীবনের উম্লাস।"

দুপুর আড়াইটে। চমৎকার মিৎসুবিসি ট্যাক্সিতে ফিরে চলেছি কাঠমাগু। ধৃলিখেन ছেড়ে এসে সকলেরই মন খারাপ। এমন সময় গাড়ির নেপালি ড্রাইভার (যার সঙে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেছিল) বলে বসলেন—নেপালে এ্লেন, ভক্তপুর দেখবেন না ? আমরা বলनাম, সেটা আবার কী ! ড্রাইভার বললেন-সে कী, ভক্তপুর চেনেন না ? বোড়শ শতাব্দীতে কাঠমাগু উপত্যকা তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল-কাঠমাগু, পাটন আর ভক্তপুর। এই ভক্তপুর ট্যুরিস্টদের কাছে কাঠমাণু বা পাটনের মতো সুপরিচিত না হলেও ওখানে দ্রষ্বব্য অনেক কিছুই আছে। কাঠমাখু ফেরার পথেই পড়বে। তনে তো আমরা ইই-ইই করে উঠনাম, ভক্তপুর ঢাহলে দেখতেই হচ্ছে!

ভক্তপুরের দরবার ঙ্কোয়ারে ঢুকে তো আমাদের চোখ थौধিয়ে গেল। এত কিছ্ন দেখবার, কোন্টা ফেলে কেন্ট্া লেथि, ভেরে পাই না। কাঠমাগ্গু শহরের মাত্র পনেরো কিলোমিটার দৃরেই যে এমন একটি আকর্ষনীয় স্গান রয়েছে, তা আমাদের কষ্পনার অতীত ছিল। আমাদের বন্ধু ড্রাইভারটি কিষ্তু ইতিমধ্যেই গাইড এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে निয়েছেন। যাত্রীদের এহেন কিংকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থা দেথে তিনি জাড়াতাড়ি বললেন, "চলুন, এখানে একটি বিখ্যাত ঘণ্টা

আছে, আগে সেটাই দেখা যাক ।"
"डক্তপুরের বাৎসল্য-মন্দিরের গায়ে লাগানো এই ‘বার্কিং-বেল’ সারা নেপালে বিথ্যাত। এটি নির্মাণ করেন রাজা ভুপতীন্দ্র মল্প ১৭০০ श्रীস্ট্রাব্দ নাগাদ।" একজন গাইড একদল সাহেব-মেমকে ঘন্টার ইতিহাস সম্পর্কে লেকচার দিচ্ছিলেন, আমরাও কাছাকাছ্ছি দাঁড়িয়ে কিছুটা তুে নিলাম। ঘণ্টাটি পিতলের তৈরি এবং আয়তনে বিশাল। স্থানীয় লোকের মুথে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে এই ঘন্টার শব্দ নাকি মৃত্যুর শক্দের প্রতিফলন। घন্টাটা বাজলেই নাকি ভক্তপুরের সমস্ত কুকুর তুমুল ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়। সেজন্যোই এটিকে বলা হয় ‘বার্কিং-বেল ।’ আমি শখ করে ঘণ্টাটা বাজাতে গেলাম, কিষ্তু জিনিসটার ওজন অন্তত কয়েক হাজার পাউত্ড। সুতরাং ছবি তুলেই ক্ষাষ্ত হতে হল।

তারপর যে আমরা কত কী দেখলাম ভক্তপুরে! দরবার স্কোয়ার দিয়ে হাঁটতে-ছঁঁতে হঠাৎ দেথি যে আর একটা ছোট চতুষ্কোণে पুকে পড়েছি সবাই। এখানেই রয়েছে নেপালের বৃহত্তম প্যাগোডা, নাম তার ‘নায়াটাপোলা’। নির্মাণ করেছিলেন রাজা ভূপতীন্দ্রই, ১৭০৮ সালে। 'নায়াটাপোলা’ কথাটির অর্থ পাঁচতনা-বিশিষ্ট। বান্তবিকই, মন্দিরটির রয়েছে পौচটি তলা। সিড়ির মুখে খাড়া দौঁড়িয়ে দেবতাকে পাহারা দিচ্ছে পাথরের একজোড়া ‘বাঘিনী-সিংহ্নি’। তাদের উগ্র দাঁত বের-করা চেহারা দেখে তো ভয়ই পেয়ে গেল ছোটদের অনেকে। এক মার্কিন দম্পতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে মন্দিরটিকে দেখছিলেন আর ছবি তুলছিলেন। তাঁরা বললেন যে, নেপালের বিশ্ববিখ্যাত প্যাগাডা স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই ‘নায়াটপোলা'। অদূরেই রয়েছে আরও কয়েকটি হিন্দু মন্দির। যেমন, তৈরবনাথের মন্দির, পশুপতিনাথের মন্দির। (এটি কাঠমাগুর পশুপতিনাথ মন্দিরের একটি রেপ্নিকা।)

এর পরেই ঢোথে পড়ল ভক্তপুরের নামজাদা ‘গোল্ডেন-গেট’ বা ‘‘্বর্ণ-প্রবেশদ্বার।’ এই দরজ্জাটি আগাগোড়া সোনার তৈরি। সোনার ওপরেই মধ্যযুগীয় ভাস্কর সুনিপুণ হাতে নানাবিধ সুন্দর কারুকার্य থোদাই করেছেন। গেটের লাগোয়া মন্দিরটির নাম দত্তাত্রেয়র মন্দির। এটি অতীব প্রাচীন, রাজা যক্ষ মল্ল নির্মাণ করেছিলেন ৫৫০ বছর আগে, ১৪২৭ সনে । প্রাসাদটিতে রয়েছে ৫৫টি জানালা। এতগুলো জানানা থাকার অর্থ আমরা অনেক ভেবেও বার করতে পারলাম না ।

নায়াটপোলার উনটো দিকের মন্পিরটিকে নেপাল ট্যুরিজম্ কর্ত্পপক্ষ রেস্তোরাঁ বানিয়েছেন। সাইট-সিইং করে করে সকন্লেই ব্লাষ্ত ; সুতরাং আমরা ঠিক করলাম যে বৈকালিক চায়ের আসরটা ভক্তপুরেই সেরে ফেন্না যাক। কাঠের নড়বড়ে मिড়ি मिয়ে তরতরিয়ে উতে গেলাম প্রাচীন মন্দির-কাম-আধুনিক রেস্তোরাঁর তিনতলায়। যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয় বলে দলের কেউ-কেউ অবশ্য খেলেন না । চায়ের কাপের ওপর বসেছে আড্ডার জমাটি আসর, এমন সময় নীচে থেকে কানে ভেসে এল আমাদের মিৎসুবিসির ড্রাইভারের ডাক, "সাব চলুন। আর দেরি করবেন না। তাহলে কাঠমাগু প্ৰেঁছতে বড্ড রাত হয়ে যাবে।"



ইটা লেষ করেই উঠে পড়ল সুজয়। মস্ত বড় করে একটা হাই তুলন তারপর। ফিরে দেখল, প্রিয়তোষকাকা আর বাবা এখনও ডুবে আছেন ঘুম্মের মধ্যে ।

দুপুরের খাওয়া শেষ হবার পর ঘরে এসে শুয়ে শুয়ে গক্প করছিলেন বাবা আর প্রিয়তোষকাকা । সে গল্প দুজনকেই শেষ পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে নিয়ে চলে গেছে।

সুজয়কে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলেন বাবা। সুজয় বিছানার ধারেকাছেও যায়নি। এখানে আসবার সময় একট৷ গল্পের বই ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে এসেছিল সুজয় । জানালার কাছে প্রিয়তোষকাকার আরাম চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে সেই গল্পের বইটা পড়তে শুরু করেছিন ।

এতক্ষণ সেই বইটার মধ্বোই ডুবে ছিল সুজয়। কোথা দিয়ে সময় ফুরিয়েছে, টেরই পায়নি ।

হাতদুটো ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুজয়। বিকেন নেমে পড়েছে ছবির মতো । চারদিক থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে। তার ভেতর থেকেই তীক্ক্ হয়ে জেগেে উঠছছে ঝিঝির ডাক। কেমন যেন একটা নির্জনতা চারদিকে।

এগিক়্ে এসে বারান্দার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সুজয় । বাঁ দিকে কয়েকটা বাড়ি। ফরেস্ট কোয়ার্টার্স সেগুলো । তারপর থেকেই বলতে গেলে জঙ্গল শুরু হয়েছে । সামনের রাস্তাটা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। কত দূর গেছে এথনও সুজয় তা জানে না।

রাস্তার ওদিকে খানিকটা ফौঁকা জায়গা। তারপরই ঝোপঝাড়, ছোট গাছপালা। সেই গাছপালা ঝোপঝাড়ই ঘন হয়ে চলে গেছে। ছায়া ঘন হয়ে আছে সেখানে। একবার এই জঙ্গলের মধ্যে যঁত দূর যাওয়া যায়, যেতে হবে। মনে মনে ভাবল সুজয় । র্রালেন, এই ফরেস্ট বাংলোয় বসে বসে সময় কাটানোর কোনও মানেই নেই।

আজ সকালের দিকে এখানে এসে পৌঁছছেছে সুজয়রা ।
প্রিয়তোষকাকা ভোর-ভোর সময়ে জিপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে দিয়ে। কথাই ছিল, ড্রাইভারকে দিয়ে জিপ পাঠাবেন প্রিয়তোষকাকা, সুজয়রা সেই জিপেই প্রিয়তোষকাকার ফরেস্ট বাংন্োয় আসবে।

প্রিয়তোষকাকা বাবার মাসতুতো ভাই । মাস-তিনেক আগে ডুয়ার্সের এই রেঞ্জে বদলি হয়ে এসেছেন। এসেই একদিন চলে গিয়েছিলেন সুজয়দের ওখানে। বর্ষা চলছিল তখন। তাই আর আসবার জন্যে বলেননি। ডুয়ার্সের জঙ্গলে বর্ষায় গিয়ে বন্দী হয়ে থাকবার কোনও মানেই নেই। বলেছিলেন প্রিয়তোষকাকা।

তিন মাসের মধ্যে বাবাও আর সময় পানनি। সুজয়েরও পরীক্ষ-টরিক্ষার ব্যাপার ছিল। গত সপ্তাহে প্রিয়তোষকাকা গিয়ে এথানে আসবার ব্যাপারট৷ ঠিক করে এসেছিলেন। তাই ঠিক ভোর-ভোর সময়ে প্রিয়তোষকাকার জিপ গিয়ে দাঁড়িয়েছিন বাড়ির সামনে।

জঙ্গলের পてে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছে সুজয়, কিন্তু এমনিভাবে জঙ্গলের ভেতর এসে এমন চমৎকার একটা ফরেস্ট বাংলোয় থাক এই প্রথম । কোনও সুযোগই ছিল না থাকবার। অফিস থেকে দিন-কয়েকের ছুটি নিয়ে এসেছেন রাবা। সুজয়ের টেস্ট হয়ে গেছে। রেজান্ট বেরোতে এথনও দিন-সাতেক বাকি। কাজেই আপাতত আর কোনও ভাবনাই নেই সুজয়ের ।

বিকেলের দিকে তাকিয়ে এই রকম একশো কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে হল সুজয়ের। নীচে দু'পাশের ফুল্লবাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তাট গেট পর্যন্ত চলে গেছে। রাস্তাটাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে ওপর থেকে। সুজয় নীচে নেমে এল। নেমে আসंতেই চোখে পড়ল, নীচে একটা স্কুটার দাঁড় করানো। আসবার সময় জিপ থেকে নেমে প্রায় ছুটেই ওপরে উঠে এসেছিল্ম সুজয়।
 পড়़नि।
 ד্বূটরটট চালিয়ে বেড়িয়ে आসা যায় ？চারদিকে ঘন বন। তার ম্যা দিয়ে ষ্কুটরে হাওয়ায় ভেসে যা७য়া－না সুজয় যেন ভাবতেই পারছে না।

গত বছর অলকের ছোটকাকা একটা স্কুটার কিনেছেন। অলকদ্দর বাড়ির পেছেনের মাঠে ছোটকককার কাছে অনক
 সুब্য। অলকের ছোট্কাকাই শিথিয়েছ্নে।

ডাকবাংলোর সামনের ফঁ＂ক রাস্তায় তারপর কতবার বে ж্বৃটার চালিয়েছছ সুজয় তার ঠিক নেই। ক্থুট্র অनকের ছোটকাকাই চালাতে দিয়ে়েন্ন।＂ষ্বুটার চালানোট ডুই দিব্যি শিてে গেছিস স্জয়।＂ছোটকাকা বলেন মাঝে－মাবোই।

এখन ষ্রুটার চাनाতে চাইলেই চালাতে দেন অनকের ছেট্কাকা। বাবা একদিন সুজয়কে স্কুটার চাनাত্ দেখ্খেিলেন। को বে অবাক হয়েছিছেন বাবা，তা বলতে পারবে না সুজয়। বাবার কাছে কথাঢা ওনে মা তো ভয়েই বড়－বড় করেহিলেন চোথ। বলেছিলেন，＂সতি，সুজয় যে কী গ্রকটা কাঙ বাধিয়ে ফেনবে লেষ পর্যষ্ত ！＂

বাবা সহজ গनाয় বলেছিলেন，＂সুজয় ঋুব ডাল স্কুটার চালায়। বড় হলে ওকে এ্̣কটা ম্লুঢার কিনে দেব ভেরে কেলেছি।＂
মা সে কথার উত্তরে কিছু বলেনनি সেদিন। কিষ্ঠু সুজয় জানে，মার মন থেকে ভয়ার্যুকু কিছুতেই যায়নি।

সুজয় মনে মনে ঠিক করে রেখেছে，একদিন ক্কুটার চানান্ো মাকে দেথিয়ে দেবে ঠিক। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ষ্বৃটারটার কাহে এল সুজয় । ভাবল প্রিয়তোষকাকাকে একবার
 মা এখানে থাকনে ঠিক বাधा দিতেন। বাবा निচয়़ বাধা দেরেন না। বরং হয়তো উৎসাইই দেবেন।

কথাট ভেবেই সিড়ি বেয়ে চোথে পনকে ওপরে উঠে এन সুজয়। বাবা আর প্রিয়তোষকাকা দুজনেই ঘুম 心েঙে উळে বসেছেন । রামবাহদুর ট্রেতে চায়ের কাপ সাজ্য়ে ছুকল ঘরে। বোধহ় চা তৈরি হয়েছে বলে রামবাহাদুর ডেকে তুলে দিত্যে গেছে দু＇জনকে।

সুঅয় একবার বাবাকে দ্দেে নিয়ে প্রিয়তোষকাকার দিকে তাকিয়ে বলन，＂नीচে যে স্থুঢররা দেথলাম，সেটা কি आপনার ？＂

প্রিয়তোষকাকা চায়ের কাপটা ট্儿ে থেকে হাতে তুলে নিয়ে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন，＂স্কুচার চালাতে পারো नाকि ？＂

সুজ্যের ‘গাঁ＂বলার আগগই বাবা বললেন，＂ওর এক বক্ধুর ছোটকাকা স্বুটার কিনেছে，তার কাছেই লুকিয়ে শিখেছে স্কুটার চাनानে।। এখन বেশ ভাन চালায়।＂

প্রিয়তোষকাকা খুশি হয়ে বনলেন，＂লুকিয়ে শেথার একটা মজা আছে। আর যারা নুকিয়ে লেথে，তারাই ভাল শেথে।＂

সूজয় হাসল। কিছू বলन ना । थ্রিয়োষকাকা এবার হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে ঙ্কুটরের চাবিট নিলেন। তারপর সুজয়ের হাে চাবিটট দিয়ে হেসে বললেন，＂নাও，হুটে


নেশে গিয়ে স্টার্ট দাও স্কুটারে। आমি বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি। লেখব, पूমি কেমন স্থুটার চালাও।"

দারুণ একটা भুশিতে বড়-বড় করে নিষ্যাস নিতে থাকল সুজয়। চাবিটা একবার লেখল। বাবা আর প্রিয়তোষকাকার মুখ দেখল একবার। দু'জনেই হাসছেন।

স্কুটারা নিয়ে ঠিক বেরির্যে পড়বে সুজয়। দুষারের ঘন বনের ভেতর দিয়ে একা-একা স্কুটার চালিয়ে যাওয়ার আনন্দ বুকি এখুनि অनूভব করতে পারছে সুজয়। এত সरজে यে ষ্কুটরটটা পেয়ে যারে, সেটা ভাবতেই পারেনি সুজয়। এখনও ভাবতে পারছে না। সেজনো বুঝি ঘুরে দাঁড়িয়ে নীচে ছুটে বেতেও ভুলে গেছে সুজয়।
বাবা বলजেন, "কो হन, চলে যাও। গিয়ে স্টার্ট দাও স্ক্রীার I".
"यাচ্ছি $\mid$ " বলে বড় করে আর একটা নিষাস নিয়ে নীচে यাবার জন্যে জুটতে ওরু করল সুজয। এক নিষ্যলেই ঘর পেরিল্যে, সিড়ি দিয়ে নেমে ক্ষুটরের সামনে এসে দাঁড়াল সুজয় । शঁঁফাতে-হাঁফতে একবার দেখল স্বুটরটাকে। তারপর স্টীঁ্ট দিল। চারদিকের নির্জনতায় সে শব্দ বুঝি মন্ত বড় করে ছড়িয়ে পफ़ল মুহুর্তুই। স্কুটররটকে ঘুরিয়ে এগিত্যে নিয়ে এসে বারান্দার দিকে ঢোখ তুনল সুজয়। প্রিয়তোষকাকা আর বাবা রেলিংয়ে জ্ৰঁরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুজয় তাকাতেই খ্রিয়তোষকাকা বললেন, "নাও উঠে পড়ো এবার।"

সল্গে সল্গে স্কুটারে উঠে পড়ল সুজয়। তারপর একবার সামন্নর দিকে তাকিয়ে চালিয়ে দিল স্কুটার। থামল এসে গেটের সামনে।
"తুড ! ভেরি গুড !" প্রিয়তোষকাকা বললেন চেচচচিয়ে। সুজয় ফিরে তাকাল প্রিয়রোষকাকার দিকে। তারপর স্কুটার থেকে নামবার জন্যে পা বাড়ান।
প্রিয়তোষকাকা ঠিক তেমনিভাবেই बেঁচিয়ে বললেন, "না না, তোমায় নামতে হবে না। সন্ধে পর্যন্ত স্কুচার তোমার।"

সক্ধে পর্যন্ত স্কুটার সুজट্যের ! তার মানে সুজয়কে বিশ্ধাস করে ফেলেছেন থ্রিয়েতোষকাকা। সন্ধে পর্যন্ত यেমন ইচ্ছে স্কুটার চালিত্রে বেড়াত্ পারে সুজয়। সুজয়ের সারা শরীরে কঁঁা দিঢ়ে উঠল। বাবার দিকে এবার তাকাল সুজয়।

বাবা বুঝিি বুঝতে পারলেন, তার কছছ থেকে কিছু ওনতে চাইছে সুজয়। আর সে-জনোই বুঝি হাত তুলে বললেন, "প্রিয়তোষকাকা যখন বলেছেন, তখন আর কী! স্ষুটা নিয়ে ঘুরে এসো খানিকটা।"

চোvের পনকে বুঝি সুজয়ের পৃথিবীতীই পান্টে গেন। সুভয় সামন্র দিকে তাকাল। বিকেলের ছয়ায় চমeকার হয়ে আছে চারদিক। রাস্তাটে যেন আরও অনেক বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে । সন্ধে পর্যষ্ত অনেকটাই বেড়িয়ে আসতে পারবে সুজয়। এ এর্কেবরে একা-একা নিজের মরো করে বেড়ানো।

ডাকবা!পোর সামনের রাস্তায় যখন স্কুট্র চেপেছে, তখন অলক আর অলকের ছোটকাকা তাকিয়ে থেকেছে। বেশি দূরও চাनাতে পারেনি সুজয়। খানিকটট গিত্যেই घুরে আসতে হয়েছে। এখন আর কিছू ভাবতেই হরে না। এসব ভাবতে ভাবতেই আর একবার বাবা আর প্রিয়তোষকাকাকে লেখে নিয়ে স্কুঢ়রটা গাওয়ায় ভািিয়ে দিল সুজয়।

চারদিকে ওষ্ৰু বড়-বড় গাছপালা আর রোপঝাড়। চোখ यায় नা তার ডেতর। নেমে পড়ে ডেতরে ছুকবার কথাটা তো ডাবাই যায় না। রাষ্তাঢা যেন কোনওরক্মে তারই মধ্য দিয়ে একা-बকা চলে গোছে। যেত্ ব্যেতই খানিকটা দূরে লুকিয়ে পড়़ছে জभলের মধ্যে। সুজ্রয় আর কিছ্হ বুঝি ভাবতে পারছে না। এক आকাশ খूশि निয়ে ভাসতেই থাকল হাওয়ায়।

স্কুটরের শব্দের জন্যে বনের কোনও শা্দ কানে আসছ্রে না সুজয়ের। হঠাৎ কী ভেবে দুটো রাস্তার মুথে এসে স্কুটার থামান সুজয়। স্টার্ট বন্ধ করল তারপর। চারদিক মুহুর্তে की বে নির্জন হয়ে গেন।

কেবল Аিঝির একটানা ডাক ভেসে বেড়াতে থাকন চারদিকে। তারই সন্গে বিকেলের পাথির ডাক মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে । সুজয়ের कী যে ভা লাগছ్, সুজয় তা বোঝাতে পাররে না।

অনেকটা পেছনে এখন প্রিয়তোষকাকার ফর্রেস্ট বাংলো। কাছাকাছি বাড়িঘর নেই। লোকজন নেই, কিচ্চ্র নেই। বাবা আর প্রিয়তোষকাকা নিষয়ই এখন সেই রেনিংয়ে «ুরৌই দাঁড়িয়ে আছেন। গ网 করছেন চা খেতে খেতে। সুজয়কে निয়ে কি দুজন ভাবজেন ? ना, কখनওই ভাবছেন না। তাহলে বলেই দিত্নে, দূরে বেও না । কাছাকাছছই थাকবে—। সক্ধে পর্य্ত স্কুঢারঢা তোমার-মানে সক্ধে পর্যষ্ত যেমন ইচ্ছে বেড়াতে পারে সুজয়।
মা যদি এখানে থাকত্তে ? স্লুটরের চাবিটাই তাহলে ধরতত দিতেন না মা। মার মুখ্া একবার ভেবে ফ্লে স্বুটরে স্টার্ট দিল সুজয়। जান দিকের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। খানিকটা গিত্যে ঘুরে গেছে বাঁ দিকের রাস্তাটা। সুজয় সেদিকে ד্কুটারের মুখ ঘোরাল।

বিকেল যত গড়াচ্ছে, ছায়া তত ঘন হচ্ছে। आরও গভীর মনে হচ্ছে বনকে। প্রিয়তোষকাকা বলেন, ডুয়ার্সের বন বড় ভয়ংকর।

সুজ্যেরও মনে হচ্মে তাই। এথানে রাত নামলে কী রকম অন্ধকার নেলে আসরে ভাবাই যাচ্ছে না । বিকেলের ছায়াতেই বনের ভেতরটা যেেন অন্ধকার অন্ধকার ! কথাট ভাব্রত ভাবততই বাঁক ঘুরু সুজয়। একটা ট্রাক আসছে। बোবাই কাঠ ট্রাকটার ওপর। অসজ্ভব শ্দ করে আત্ুে আন্ঠে আসছছ ।

ছবির মতো नাগছে দেখতে। সুজয় খুব সাবধানে ট্রাকটাকে পাশ কাট্যে এল। তারপর পেছন ফিরের মুহ্রুর্তর জন্যে একবার চনে-ব্যেতে-থাক্স কঠবোঝাই ট্রাক্টাকে দেথে निन।

আলো খুব তড়াতাড়ি ক্মে আসছে । মনে হচ্ছে, অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই। অধ্ধকার নামুক, লাইট জ্ঞালিয়ে অন্ধকরের মধ্য দিয়ে ফিরবে সুজয়। সুজয় তো তাই চায়। হেঁটে অবশ্য এমনিভাবে আসতে সাহস পেত না সুজয়। এমন একটা স্কুঢার থাকলে ভয়ের কী আছে!

সুজয় আরও অনেক জেরে চানাতে থাকল।
ঝাপ্র করে বুঝি হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে পড়ল একসময়। বাপারটl বুমতেই পারল না সুজয়। ব্যেখানে
 কেবল জোনাকি জুনছু-নিবছে চারদিকে।

সতিই একদুও ভয় হচ্ছে না সুজয়ের । বরং ভাল লাগহ্ছ।


মাঝে-মাঝেই ট্রাক যাওয়া-আসা করহে। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তা আলোয় ভরে দিয়ে যাচ্ছে তারা।

দূর থেকে দেথলে মনে হয়, মস্ত একটা আলো যেন রাস্তা আলোয় ভরে চলে যাচ্ছে। স্কুটারের লাইটটা জ্ৰেলে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজয়। বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। যেন এক্টা অন্ধকারের সুড়ঙ্গের ভেতর সুজয় আলো ফেলেছে।

এবার মনে হচ্ছে, অনেকটা পথ চলে এসেছে সুজয় । এদিকটায় রাস্তা তত ভাল নয়। ট্রাককে জায়গা দিতে রাস্তার পাশে দুবার নামতে হয়েছিল । কী লাফ্যিয়ে উঠেছিল স্কুটারটা ! প্রায় পড়েই যাচ্ছিল সুজয়। কোনওরকমে সামলে নিয়েছে।

এখন তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বেশি দেরি হলে প্রিয়তোষকাকা নিচয়ই ভাববেন। বাবাও। সক্ধের মধ্যেই সুজয়ের ফেরা উচিত ছিল। কিষ্তু কিছুতেই সুজয় ফিরতে পারছিল না। এমনিভাবে চলতে থাকা বুঝি একটা নেশা-সুজয়ের মনে হল। নেমে পড়ে স্কুটারটা ঘুরিয়ে নিল সুজয়। সুজয় বে এত দেরি করবে, নিষ্চয়ই দুজনের কেউই সেটা ভাবেননি। খানিকট গিয়েই সুজয় ফিরে আসবে, এ-কথাই হয়তো ভেবেছিলেন দুজন ।

সুজয় নিজেই কি ভেবেছিল, এমনভাবে এতটা চলে আসবে ? স尺্ধে পেরিয়ে যাবে ফিরতে ফিরতে ? ভাবতে ভাবতেই ঙ্কুটারে উঠে সুজয় চালিয়ে দিল স্কুটার। স্কুটারের সামনের আলো পথের ওপর যেন স্কুটারটার সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে । দুপাশের জঙ্গলে যতটুকু জায়গায় সেই আলো পড়ছে,

ততটুকু জায়গাই যেন নড়ছে আলোর সঙ্গে সঙ্গে।
সবকিছু অন্যরকম লাগছে সুজয়ের। একটা গল্পের মতো বেড়ানো হল। মনে মনে ভাবল সুজয়। অলককে বলनে অলক হিংসে করবে ঠিক। অলকেরও খুব সাহস আছে। এমনভাবে আসতে ওরও এতটুকু ভয় হত না ।

মা যখন গ্রেরেন এমন একটা কাগ্ করেছে সুজয়, তখন সত্যিই দারুণ রাগ করুবেন। হাওয়ায় এখন বেশ ঠাণ্া লাগছে। লাগুক, সুজয় এখন ঠাগ্ডাকে গায়ে লাগাচ্ছে না।

একটু জোরেই স্কুটারটা চালাচ্ছিল সুজয়। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল একটা ট্রাকের হেডলাইটে। বাঁকের মুখে আলো দেখতে পেয়েছিন সুজয় । কিষ্তু সে এমন চোখ-্ধঁধানো ছিল না। অন্ধকারের জন্যেই বুবি! আরও তীব্র মনে হচ্ছে হেডলাইট দুটোকে।

খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে স্কুটারটাকে থামাতে থামাতেই আলোটা যেন চোখের সামনে এসে লাফিয়ে পড়ল। মুহুর্তে চোখ বন্ধ করে সুজয় পাশে নামিয়ে দিল স্কুটার। বোধহয় গর্ত ছিন পাশে। তাতেই সামনের চাকা পড়ে পলকে লাফিয়ে উঠল স্কুটার। দুহাতে আর হ্যাত্ডেলটাকে ঠিকমতো ধরে রাখতে পারল না সুজয় । রাস্তার ঢলু বেয়ে আরও একশোগুণ বেগে বুঝি স্কুটারটা গড়িয়ে এল। সামনে একটা গাছ-সেই গাছের গায়ে যেন আছড়ে পড়ল স্কুটারটা।

সুজয়কে কেউ যেন ছুঁড়ে দিল শৃন্যে। দু-হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে চাইল সুজয়, পারল না।

কোথায় যে নেমে এল সুজয়, তা-ও বুঝতে পারল না। ভয়ংকর ক়্টের একটা স্বপ্নের মতো কয়েকটা মুহুর্ত পলকে

## সত্যজিৎ রাক্যের দু-দूটি নতুন বই



## এবারের ১ বৈশাথে প্রকাশিত হয়েছে

 সত্যজিৎ রায়ের আপাদমস্তক হাসির বই মেল্লা নাসীরুুদ্দীনের গল্প দাম 20.00প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে মোম্পা নাসীরুদ্দীনের গল্প । গক্প তো নয়, টসটসে আiুরের থোকা । সংহত, নিটোল, রসে ভরপুর । জিভে ছোঁয়ানেই হাসি ।
পরমান্ন যেমন মিষ্টি ছাড়া হয় না, রসগোল্লা যেমন বিনারসে তৈরি হওয়া অসম্ভব, মোল্পা নাসীরুদ্দীনের গল্রের সঙ্গে তেমনি মিশে থকে অনিবার্য কোতুক। অনেকে বলেন এ-সব গল্পের জন্ম তুরস্কে। সেখানে প্রতিবার মোল্পার জন্মদিন পালিত হয় । কিস্তু জন্ম যেখানেই হোক, মোল্ধা নাসীরুদ্দীন আজ দেশ কালের সীমানা ছাড়ানো এক বিরলবিচিত্র বিশ্বব্যক্তিত্ব । পৃথ্িিীর যে-প্রান্তেই রসিক মানুষ, সেখানেই তাঁর গল্প । মোম্লা নাসীরুদ্দীনের সেই কালজয়ী গল্পেরই নির্বাচিত এক সংগ্রহ এই বইরে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। পাতায় পাতায় নতুন আঁকা মজার ছবি, চোখ-ভোলানো প্রচ্ছদপট। সত্যজিৎ রায়ের তুলিতে ।

## বইমেলায় বেরির্যোে সত্যজিৎ রায়ের এক মলাটে দু-দুটি রহস্য-অডডভেনচার <br> ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু

দাম ১২-০০


এক মলাটে দু-দুটি পুরো মাপের রহস্য-উপন্যাস । তার মানে দ্বিগুণ চমক, দ্বিগুণ মজা। তার থেকেও বড় কথা, দু-ক্ষেত্রেই রহস্যভেদীর নাম গোঢ়েন্দা ফেলুদা-বাংলা সাহিত্যে যিনি এক এবং অদ্বিতীয় । রহসা-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ুর ভাষায়-এ. বি. সি. ডি।
ふুঁ, এ. বি. সি. ডি 1 মানে, 'এশিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিটৈক্টর'। জটায়ু যে ফেলুদাকে এই দুর্দাষ্ত অনারারি টাইটল দিয়েছিলেন, সেটা বোধহয় অনেকেই জানেন না । এও জানেন না যে, অন্যসব ব্যাপারে যত বাড়াবাড়িই থাক, এক্ষিত্র জটায়ু যাকে বলে একেবারে যথাযথ । একটা হারানো চন্দনা খুজ্ে দিতে গিয়ে নেপোলিয়নের স্বহত্তে লেখা দুর্লভ চিঠি যেভাবে উদ্ধার করলেন ফেলুদা, আর সেইসক্গে এক খুনের কিনারা-তা সত্যিই অকজ্পনীয় । আর সেই কাহিনীই এ-বইढ़ের প্রথম উপন্যাস।
দ্বিতীয় উপনাসটিও কম উত্তেজনাকর নয় । তিরিশ বছর আগের এক घটনার সূত্র ধরে নতুন করে জট পাকানো রহুস্যের চমক-জাগানো সমাধান। আর এবার কাণ্ড কেদারনাথ । সত্যজ্জিৎ রাঢ়ের প্রচ্ছদ ও পাতা জোড়া জোড়া অলঙ্করণ।

 जारभগ आার किए⿱亠𧘇厶心夊 धनन ना।










 याब।
 जन जात গना व্থেক









 मिल्यে ब्यापभर বাইk आসcে थाबन।
 किज़ গেन জाया।


 চाइमिक़ जाকাन मै।


















याয়नि। याবেও না। সুজয় এখन कী করবে ？হঠাৎ এখানে｜ তাকে দেখলে যে ট্রাকই যাক，ঠিক দাঁড়াবে। তুলেও নেবে ।

কিন্তু এত রাতে কি ট্রাক যাওয়া－আসা করে ？যদি সারারাত এখানে এমনিভাবে থাকতে হয়，সুজয় তাহলে ঠিক মরে যাবে। ফের ভয়ংকর একটা আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে आসতেं থাকল সুজয়ের। সুজয় ফুঁপিয়ে উঠল।।

কেউ জানতে পারছে না，সুজয় এথানে একটু－একটু করে মরে যাচ্ছে। সে দু’হতে মুখ চেপে থরথর করে কौপতে থাকল। কতটা সময় এমনভাবে ফুরল，সুজয় তা জানে না । হঠাৎ মনে হল，দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে । नाফিয়ে উঠল সুজয়। হাঁ，একটা ট্রাকের শব্দ । মুখ থেকে হাত সরাল সুজয়। আশচর্য একটা শক্তিতে উঠে দাঁড়াল। হাপাতে থাকল উত্তেজনায় ।

আলোর একটা আভাস বুঝি দৃরে । যে করেই হোক，ট্রাকটা থামাতেই হরে। যে করেই হোক উভে পড়তে হবে সেই ট্রাকে। এমনভাবে তাকে দেখলে কেউ তুলে না নিয়ে পারবে না । কোনওরকমে একটু－একটু করে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল সুজয়। ট্রাকের আলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসম্ভব দ্রুত ছুটে আসছে ট্রাকটা। ট্রাকের শব্দ এবার ভরে দিচ্ছে চারদিক।

সুজয় উত্তেজনায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হাঁঢুর ওপর দু－হাত রেথে ঝুঁকে দাঁড়াল সুজয় । ট্রাকের আলোয় এবার চোখ ধাঁিয়ে যাচ্ছে সুজয়ের । তবু সেই আলোর দিকে তাকিয়েই রইল। আলোয় যে এত আনন্দ সুজয় বুঝি তা এতদিন জানত না।

কখন যে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাকটা, আবেগে, আনन্দে উত্তেজনায় সুজয় যেন তা বুঝতেই পারল না। খানিকটা আচ্ছন্নের মতো সুজয় দেখল একজন ভদ্রলোক नেমে এলেন ট্রাক থেকে। আরও কয়েকজন নেমে এল ট্রাক থেকে। সুজয়ের সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে সুজয়কে বুধি একবার ভাল করে দেখলেন ভদ্রলোক। কথা বলতে গিয়েও সুজয় কथা বলতে পারছে না।

কান্নায় থরথর করে কौপ শিথिল হয়ে যাচ্ছে। আর দাঁড়াতে পারছে না সুজয়। ভদ্রলোক হঠাৎ দু-হাতে ধরলেন তাকে। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন সুজয়কে না ধরলে পড়ে যাবে সুজয়। তারপর খানিকটা উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কেত্েেকে এলে বলো তো ?"

বলার চেষ্টা করল সুজয়, কিম্তু বলতে পারল না । ঠেঁটদুটো শুধু কাঁপতে থাকল । ভদ্রলোক ফের বললেন, "কী হয়েছে, বলে কেলো তো একবার।"

সুজয় চোখ বুজল। চুপ করে থাকল খানিকটা সময়। তারপর অস্পষ্ট গলায় একটু একটু করে পুরো ঘটনাটা বলে ফুঁপিয়ে উঠল ।

ভদ্রলোক কী যেন ভাবলেন । পাশের লোকজনকে কী যেন বললেন। তারা সঞ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। ভদ্রলোক এবার ভাল করে বুঝি দেখলেন সুজয়কে । বनলেন, "চলো, আগে উटে পড়ি গাড়িতে। তারপর দেখছি কী করা যায়!" বলেই দু-হাঁতে সুজয়়কে তুলে ট্রাকের সামনের সিটে বসিয়ে দিলেন।

সুজয়ের আর কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। কোথায় যে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন তাকে, তাও জিজ্ঞেস করতে পারল না সুজয়। ট্রাকের সামনের সিটে বসে ইঞ্জিনের গরমে সমস্ত শরীর এবার আরও শিথিল হত়ে আসছে। ঘুম পাচ্ছে। চোখ বুজল সুজয়।

ভদ্রলোকের কথা শুনে যারা জঙ্গলে নেমে পড়েছিল, বোধহয় তারা স্কুটারটাকে পেয়েছে। তুলে এনে ট্রাকে তুলছে এখন। অস্পষ্টভাবে তাদের কথাবার্ত শুনতে পেল সুজয়। সুজয়ের নিজের বুঝি আর একটা কথা বলারও শক্তি নেই। বড়-বড় করে নিশ্বাস নিতে থাকন সুজয়। গাড়ি চলতে শরু করল। ভদ্রলোক আত্তে করে সুজয়ের গায়ে হাত রাখলেন । কিছু বললেন আস্তে আস্তে । কিছু শুনল না সুজয়। শোনার মতো ক্ষমতাই বুঝি নেই। মুহূর্তের জন্যে একবার চোখ মেলল শুধু। তারপর আচ্ছন্নের মতো ঘুম্মের গভীরে যেন তলিয়ে গেল একটু-একটু করে।

इঠাৎই যেন ঘুমটা ভেঙে গেল সুজয়ের। ঠিক হঠাৎ নয়, একটা কষ্টের স্বপ্ন বুঝি দেখতে তরু করেছিল। সঙ্গে সক্গে ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু এ-কোথায় ওত়ে আছে সুজয় ? সে লাফিয়ে উঠে বসল। লাফিয়ে উढেে বসতে গিয়েই সে টের পেল, তার সারা শরীর জুড়ে ব্যথা। ভয়ংকর একটা স্বপ্নের মতো গতকালের সক্ধেটা লাফিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল ।

সুজয় বড়-বড় করে নিশ্বাস নিতে থাকল । ভাগ্যে সেই ভদ্রলোক তাকে তুলে এনেছিলেন ! না হলে এতক্ষণ সেই জঙলের মধ্যে-

না, সুজয় আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না! ডান হাতে একটা

ব্যাত্জে বাঁধা। হাঁ, মনে পড়ছে সুজয়ের । ডাক্তার এসেছিল্লেন সেই রাত্রে। একটা ওষুধ্ঞ বুঝিি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে খেয়েছিল সুজয়!

ঘরের ভেতরের অস্প্ট্ট অষ্ধকারে সুজয় খাট থেকে আযে আস্তে নীচে নামল। না, তখনকার সেই কষ্ট আর নেই। ওযুধ খেয়ে আর ঘুমিয়ে এথন শরীর বুঝি ঠিক হয়ে গেহে অনেকটা। সারা শরীর জুড়ে ব্যুথাটাই আছে এখন।

দু’পা হেঁটে সুজয় দেখে নিল । ঠিক-ঠিক হাঁটতে পারছে কি না । উক্তেজনায় সুজয় এবার হাঁষাতে থাকল। বাইরে পাখি ডাকছে। তার মানে সকাল। কাল সেই শেষ দুপুরে ক্কুটার নিয়ে বেরিয়েছিল সুজয়। সক্ধের মধ্যেই কথা ছিল ফেরার। সচ্ধে পেরিয়ে, রাত পেরিয়ে এখন সকাল-

সুজয় অসহায়ভাবে বাবা আর প্রিয়তোষকাকার মুখ ভাবন। এখन দু'জন कী করছেন ? স্কুটার নিয়ে সুজ্জয় কোথায় গেছে, সে-কথা কিছুতেই তো ভেবে উঠতে পারবেন না তাঁরা। ট্রাকের লোকজন স্কুটারটাও তুলে এনেছে। স্কুটারটট यमি ওখানে থাকত, তাহলে কিছু-একটা ভেবে ফেলতে পারতেন দু'জন। হাজার খুঁজেও এখন সুজয়ের কোনও চিহৃই পাবেন না তাঁরা।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল সুজয়। একুনি যमি সুজয় বেরিয়ে পড়ে ? शাঁ, সুজয় এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে। একা-একাই বেরিয়ে পড়বে। কাউকে জানাবেও না সুজয়। यमি ভদ্রলোক এখনই যেতে না দেন ? যদি বলেন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বলে যেতে দেব না । রাতে ডাকার তাকে দেঁখে কী বলেছেন, তা তো আর জানে না সুজয়!

সুজয় এখন বেশ ভাল আছে। ঠিক চলে যেতে পারবে সুজয়। শরীরের ব্যথা বাধা হরে না। বড় রাস্তায় গেলে ঠিক এক্টা ট্রাক পেয়ে যাবে সুজয়। সকান থেকেই কাঠ আনবার জন্যে জঙ্গলের দিকে ঘুটতে থাকে ট্রাকతুলো, .সুজয় তা দেখেছে গতকালই। এ-রকম ব্যাগ্ডিজ-বাঁধা দেখলে যে-কেউ তুলে নেবে। তাছাড়া প্রিয়তোষকাকার নাম বললে যে-কেউ তুনে নেবেই।

এভরে যাওয়াটা খুব অন্যায় হবে ঠিক, কিষ্ঠু না গিয়ে সুজয় পারবেই না। পরে বাবার সঙ্গে এসে ঠিক অন্যায়টা স্বীকার করে যারে সুজয়। ঘর থেকে রেরোবার আগে বাইরেটা একবার দেখ্া দরকার।

পায়ে-পায়ে জানালার কাছে এল সুজয়। স্কুটার থেকে ছিটকে ভাগ্যে বোপটার ওপর পড়েছিল সুজয় । অন্য শক্ত জায়গায় পড়লে হাত-পা ভেঙে যেতে পারত। মরেও যেতে পারত। আসলে ভয়ে আর ঠাগায় কাল আরও বেশি কষ্ট হচ্ছিল শরীরে। সত্যিই यদি এই ট্রাকটो না পেত ?

ভদ্রলোক যদি তাকে এমনভাবে তুলে নিয়ে না আসতেন ? কিষ্তু এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তেই হবে সুজয়কে। এক্ষুনি। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই হাত বাড়িয়ে সাবধানে জানালাটা খুলল সুজয়। বাইরেটা কুয়াশায় তেকে আছে। কিন্তু তার মধ্যেই জানালার কাছটাতে স্কুটারটাকে দেখল।

বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল মুহ্রের্তে। স্কুটারের সামনের দিকটা খানিকটা বেঁকে গেছে। আলোটাও ভেঞে তুবড়ে গেছে। সামনের চাকাটা ঠিক আছে।

তার মানে আচমক ধাকায় ছিটকে পড়েছিল সুজয়।|

ছিটকে পড়েউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। স্কুটারটাও অমনিভাবে ভেঙে গেছে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে। তারপর আপনি একসময় বন্ধ হয়ে গেছে স্টার্ট। আবার স্টার্ট দিলে হয়তো ঠিক-ঠিক স্টার্ট হবে। কিন্তু সুজয় কি এখন স্কুটারটা চালাতে পারবে ? পারতেই হবে।

বাবার কাছে যত তাড়াতাড়ি সষ্ভব পৌঁঁছতেই হরে সুজয়কে। রাস্তার ট্রাকের জন্যে আর অপেক্ষা করবে না সুজয় । না, সে আর সময় নষ্ট করতে পারছে না । পায়ে পায়ে দরজার কাছে এল সে। দরজা খুলল। তারপর এক নিঙ্ষসে প্রায় ছুটেই এল জানালার পাশে স্কুটারের কাছে।

চাবিটা লাগানোই আছে স্কুটারে। এখনই স্কুটার নিয়ে ছুটবে সুজয়। যত তাড়াতাড়ি বাবার কাছে প্ৌঁছননো যায়, তত তাড়াতাড়ি বাবার কাছে পৌঁছবে।

সুজয়ের সারা শंরীর টান-টান হয়ে উঠেছে, কষ্ট-টষ্ট সব ভুলে গেছে স্জুয়। তাড়াতাড়ি সতর্ক চোথে চারদিক একবার দেখল সুজয়। মস্ত বাড়ি। ট্রাকটা ওদিকে কুয়াশায় অস্পষ্ট रয়ে আছে। কাঠ এখনও নামানো হয়নি।

সুজয় যে ঘরটায় তয়েছিল, সেটা বাইরের দিককার একটা ঘর। বোধহয় বাইরের লোকজন এ-ঘরে থাকে।

না, আশেপাশে কোথাজ কেউ নেই। শীতের দিনে এমন কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার-অন্ধকার সকালে কেউ কি ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসে?

এই সুযোগেই বেরিয়ে পড়তে হবে সুজয়রে। দু-হাতে হাগ্গেলটাকে ধরে স্কুটারটাকে স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল সুজয় । উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে । আর একবার চারদিক দেথে নিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে স্কুটারটাকে রাস্তার ওপর নিয়ে এল সুজ্য। মনে হচ্ছে, স্কুটারটা ঠিকই আছে।

বেশ পরিশ্রম হয়েছে স্কুটারটাকে এতটুকু আনতেই। দাঁড়িয়ে একটু সময় হাঁফাল সুজয়। পिছন ফিরল। কুয়াশায় বাড়িঘর ডুবে আছে। কিচ্ছু আর যেন নেই কোনওদিকে।

স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল সুজয়। একবার, দুবার, তিনবার — ना, স্টাট निচ্ছে না । কপালে ঘাম জমে উঠল. । অবশ হয়ে এল পা। কান্নায় ফের গলাটা বুজে এল। কী হবে এবার ?

ফের কোনওরকমে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল সুজয়। না, স্টাঁ্ট নিচ্ছেই না। কান্না পাচ্ছে সুজয়ের। অবশ পায়ে তবু স্টার্ট দিতে চেষ্টা করতে করতে ఫুঁকে পড়ল সিটের ওপর ! পেছন থেকে কেউ পিঠে হাত রাখল ঠিক সেই মুহ্রুর্তিই। চমকে ফিরে তাকাল সুজয়।

সেই ভদ্রলোক তার পিঠে হাত রেখেছেন। ছুটে এসে দারুণভাবে হাঁফাচ্ছেন তিনি। সুজয় পাথরের মতো হয়ে গেল। চতুর্দিকের কুয়াশার মধো সব কিছু যেন ফের স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে গেল। ভদ্রলোক এবার খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন, "হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেথি তুমি নেইী স্কুট্যারও নেই বাইরে। তক্ষুনি বুলে ফেলেছি, তুমি আমার চোখ এড়িয়ে পালাচ্ছ!"

সুজয় কিছু বলতে পারছে না। কী করে বলবে ? বাবার জন্যেই যে এমনিভবে বেরিয়ে এসেছে সে, তা কী করে বোঝাবে ?

ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসলেন । তারপর বললেন, "দাঁড়াও, দেখছি স্কুটটারটাত কেন স্টার্ট হচ্ছে না," বলেই ঝ্ৰুঁকে পড়ে স্কুটারের দিকে ভদ্রলোক মন দিলেন ।

খানিকটা সরে দাঁড়াল সুজয়।. সে জানে না এবার কী হবে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক স্কুটারের কিছু কাজ জানেন। কিষ্ঠু স্কুটার সারিয়ে কী একা ছেড়ে দেবেন সুজয়কে ?

প্রথমবারেই यদি স্টার্ট নিত স্কুটারটা, এত্ষণে অনেকটা চলে যেতে পারত সুজয়। ভদ্রলোক কিছুতেই আর ধরতে পারতেন না তাকে। একবার স্কুটারে উঠলে সুজয়কে আর ধরতে পারত কেউ! এসব কথা ভাবতে ভাবতে বুঝি অन্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে! হঠাৎ স্কুটারের স্টার্টে চমকে উঠল। ফিরে তাকিয়েই দেখল, ভদ্রনোক হাসছেন। সুজয়ও অসহায়ভাবে হাসল।

ভদ্রলোক বললেন, "ধাকা লেগে একটুখানি গোলমাল হয়েছিল। ঠিক করে ফেলেছি। স্কুটারের কাজ আমার জানা।"

अস্পষ্ট গলায় সুজয় বলল, "ও!"
ভদ্রলোক এবার উঠে পড়লেন স্কুটারে। তারপর হাত বাড়িয়ে সুজয়ের কাঁধ ছूँয়ে বললেন, "নাও, পেছনে বসে পড়ো। আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। এক্ষুনি তোমার বাবার কাছে পৌঁঁছনো উচিত। শধু বনে ফেলো, কোথায় যেতে হরে তোমার বাবার কাছে প্পেঁছন্নের জন্যে।"

কান্নায় সুজ়়়ের সমস্ত শরীর কাঁপছে।
কোনওরকমে ' প্রিয়তোষকাকার কথ্থাটা বলে ফেলল সুজয়। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন বুবি। বললেন, "ß। ওখানে যাবে। আর ভাবতে হবে না তোমায়। নাও উঠে পড়ো।"

এমনভাবে ভদ্রলোক বাবার কাছে প্ৰ⿵冂ছে দেবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সুজয়।
"কী হল, উঠে পড়ো," তাড়া দিলেন ভদ্রল্লোক ।
কোনওরকমে এগিয়ে এসে স্কুটারে উঠে পড়ল সুজয়।
"দেখবে, কত তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব," বলে স্কুটটারটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

সুজয় সামনে তাকান। কুয়াশায় ঢাকা বন। পথও ডুবে আছে কুয়াশায়। এই কুয়াশায় ডুরে-থাকা পথ ধরেই বাবার কাছে স্ৌঁছবে সুজয়। अধৈর্য উন্তেজনায় মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সুজয়।

তার সারা শরীর এখন গভীর একটা কান্নায় থরথর করে কौौপছে।

खবि : बয়़্ত घ্যে



আমার মেয়ে এই শৈশব পার হল । মা হয়ে আমি বুকি ওর পক্ষে এই সময়টা কত অস্বস্তিকর হতে পারে ।

##  बেয়াব̣ใ्री वেছে Cिलाइ्य"

মা মাত্রেই জানেন, মেয়েদের সেই বয়সটা কীভাবে কাটে—যখন শৈশব ছাড়িয়ে সবে কৈশোরে পা দিচ্ছে। সেই অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার দিনগুলি ।

মা হয়ে আমি মেয়ের অবস্থা ভালভাবেই বুঝি। আমিও তো একদিন ওই বয়সেরই ছিলাম ! আমি তো জানি মাসের ওই ক’টা দিন কত অসুবিধা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে ।

এতদিন আমি घরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি-কিন্তু তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার रয়ে দাঁড়ায়।

এতদিন आমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—তবে তার কাচাকুচি বড় সক্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তাতে আব্রু বলতে কিছু থাকে না । যেমন তাতে অসুবিধা, তেমনি অস্বস্তি। আর তাত পুরোপুরি

নির্ডরতা তো পাওয়াই যায় না-তার উপর আবার কখন কী ঘটে যাবে, সবসময় সেই ভয়।

অবশ্য এখন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই অভ্যস্ত । তা ছাড়া, আমাদের সময়ে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ ছিল না-ক小রণ ওই ক’টা দিন বাইরে বেরুনো ছিল একদম মানা।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো !••এখন মেয়েদের তো ওই কটা দিনেও কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় ।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো ! কেয়ারফ্রীর সুরক্ষা যখন হাতের কাছেই মজুত, তখন আমার মেয়ে কেন আমার মতোই বোঝা বইবে ? ওর যুগ এখন আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। এখন মেয়েদের তো ওই ক’টা দিনেও হরেক কাজ্েে ব্যস্ত থাকতে হয় । আমার মেয়ের কথাই ধরুন না—আমার সে-বয়সের তুলনায় ওকে. সামাল দিতে হয় ঢের বেশি—যেমন পড়াশোনায়, তেমনি অনা ব্যাপারেও । সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই যে, ও আমাদের মতো ঘরে বসে না-থেকে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করুক ।

এই কারণেই তো আমি আমার মেয়ের জন্যা কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম। যাতে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে—যা-ই করুক না কেন । আর এ-বিষয়ে কেয়ারফ্রীর আশ্বাস আর কেই বা দিতে পারে ।

জানেন নিশ্চয়, কেয়ারফ্রী হল রেডিমেড ন্যাপকিন-যার ফলে এটা ব্যবহার করা আর বদলানো খুবই সহজ । মা হিসাবে আমার কাছে আরও বড় কথা এই যে, কেয়ারফ্রী হল পুরোপুরি স্বাস্থ্থসম্মত ।

কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে আমার মেয়ে যাবতীয় বিড়ম্বনা অসুবিধা আর অস্বস্তির হাত রেকে রেহাই পায় । যখন দরকার, তখনই নিয়ে নেয় একটা আনকোরা নতুন ন্যাপকিন ।

সত্যি কথা বলতে কী, এই রেড্রেড্ডে ন্যাপকিন কতটা কাজের হরে, সে-বিষয়ে আমার নিজেরই কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু আমার মেয়ে তো বেশ কিছুদিন হল এ্া স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করছছ । সে বলে যে, কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে সে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ বোধ করে——্রনকি বাড়ির বাইরেও। কাজেই ওকে নিয়ে এ-ব্যাপারে অন্তত আামার আর কোনও ভাবনা নেই ।

কেয়ারফ্রীর সুবিধা আমার মেয়ের জীবনকে এখন অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে ।

> आমি এখন সত্যি নিশ্চিন্ত আর সুখী । আমি এতেই খুশি যে, আমার মেয়েকে এমন-কিছু দিতে পেরেছি, যা আমরা নিজ্জেরা ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি—কেয়ারফ্রীর সুবিধা, কেয়ারফ্রীর স্বাচ্ছন্দ্য। আসলে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই তো প্রগতি, তাই না ?

কেয়ারফ্রী স্যানিটারি ন্যাপকিনপরিবর্তনশীল যুগের উপযুক্ত সম্পূর্গ স্ব|চ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা


শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাঙু চিত্রনাট্ : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস




ছবি অরেকেছ রেশমি নান (বয়স ৭)


ছবি এ‘কেহে জয়িতা বসু (বয়স ১১)


ছবি একেছে সায়ন্তন দাস (বয়স ৭)


## অপুর পথে

অনেকদিন ধরে আমার বিভূতিভূষণের বাড়ি দেখার ইচ্ছে ছিল। সেই.সুযোগ এল শেবে। স্কুলের ছুট্টেতে আমরা দিদির বাড়ি রাখা মাইল্সে বেড়াতে গিয়েছিল্লাম। সেখান থেকে আমরা সকলে বাসে ঘাটশিলা গেলাম।

পাহাড়ি এলাক। কী সুন্দর লাগছিন ! বাস থেকে নেমে স্টেশন পেছনে রেথে বেশ কয়েক মিনিট হাঁটর পরে আমরা বিভৃতিবাবুর বাড়িতে গিয়ে পেোঁছুলাম। তাঁর বাড়ির সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি একটা সুন্দর প্বেতপাথরের মূর্তি ছিল। সেই মৃর্তি আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের।

মূর্তির পেছন্নদ্রিকে একটা বড় পাঠাগার। তখন পাঠাগারটি বন্ধ ছিল। পাঠাগারের পেছনে একটা হোটেল আছে। ওই হোটেলে রাত্রে থাকা-थাওয়ার ব্যবস্গা আছে। কিছু দূরে আছে ‘অপুর পথ’ বলে একটি পথ। সেই পথ ধরে কিছু দূর এগোবার পর বিভূতিবাবুর আদি বাসস্থান দেখতে পেলাম।
‘অপুর পথ’ দিয়ে ছাঁটার সময় আমার অপু ও দুর্গার কথা বারবার মনে পড়ছিল।
किश्ढ़ तh (বয়স ১ゝ)

একটা কুকুর আমদের বাড়িতে ছিল একটা কুকুর পাহারা দিত সে সারা রাত দুপুর অচেনা লোক দুকত না পাড়াতে
 সাহস পেত না চোর বাড়িতে পা বাড়াতে ज্রোষ্না Ch (বয়স ৭)

## দুষ্টু খরগোশ



আমার একটা খরগোশ আছে। তার নাম ঝাম্পু ঝাম্পু একটি ছেলে- খরগোশ। তার গায়ের লোমের রঙ ধববরে সাদা এবং চোখ টকটকে লাল। প্রথম যখন ও আমাদের বাড়িতে এল তখন ও খুব রোগা ছিল। সেদিন বিকেলে আম্মিরেলতে গেলাম না। ওকে ঘাস-পাতা খাওয়ালাম ৷্থীমমে ও খাচ্ছিল না, পরে আস্তে আস্তে থেত লাগन I

ওর সবচেয়ে ভাল লাগে ঘাস। ওকে ঘাস দিলে « তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ করে ফেনে। অন্য অনেক কিছুও খায়। যেমন বাঁধাকপির পাত, কড়াই,ওলকপির পাতা, ফুলকপির পাতা, বরবটি, আনু, মচমচে বিস্কুট, ঝুরবুরে ভাত ইত্যাদি।

ওকে যদি বাটি করে জল দেఆয়া হয়, ও সেটা উলটে রেথে দেয়। ঝাম্পু কাগজ চিবোতে খুব ভালবাসে। দু-পায়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াতেও পারে। আমি যঁখন ওকে খাবার দিতে যাই, তথন ও দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে.।

ঝাম্পু ঘুটতে আর লাফাতে খুব ভালবালে। বিকেলে ঝাম্পুকে খাঁচা থেকে বার করা হলে ও আমদের বাগানের গোলাপ গাছটার নীচচ ছুটে যায়। আমি ধরতে গেলেই ও অন্যদিকে পালায়। उর সন্গে তখ্গ লৈৗড়ে পারি না। ঋयিন হালদার (বয়স ১০)
 বোধহয় পুরো シুশি নয়।．কেননা，এর পরেও দু－একবার， সময়সুযোগ পেলেই，ছোট্ণা আমাকে এমন－সব ধঁধা জিজ্sেস করেছে，যার মধ্যে，লুকন্নো সেই প্রোনাটন। হায়，কেন বে ভুল করেছেলাম ！

যেমন ধরো，সেদিন রবীক্র্রসদনের ব্যাপারটা। শিख－উংসবের টিকিট এনেছিল ছোটিক। দুজনে মিলে যাব। একটা দারুণ ছোট্দের নাট্ হরে সেদিন। শিশরর্পনের প্রোডাকশন। সক্ধেবেলা এসে ছোট্কে বাড়ি থেকে নিয়ে গেল আমায়। দু－এক মিনিট দেরিতে ঢুকেছ্ আমরা। ঘুট্যুটে অন্ধকার তখন ইলের মষ্যে। ছোত্ক সোজ গিয়ে একেবারে সামন্রে দিকে দুটো ফাঁকা সিটে বসে পড়ন। নাটকের প্রথম দ্শাজ লেষ হতেই টচ হাতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে আমাদ্রে টিকিট দেথতে চাইলেন। ছোটকা তাকে ঢিকিট দেখান। তিনি आমাদের সেখান থেকে তুলে মধ্যিখনের রোতে দুটো ফঁকক সিটে বসিয়ে দিলেে। সারা হল জুড়ে তখন ফেটে পড়下ে হাত্তালি। আসলে দুটো দৃল্যের মাঝাখানে যতবারই একা ফাক，ততবারই দেখলাম，সারা হলের ছোটরা হাততালি দিয়ে জানাচ্ছে নিজ্জেদের খুশি ও উক্ষাস। এর আগে আমি রবীন্দ্রসদনে ছোট্দের নাট্ দেখিনি কখনও। তাই এমন হাত্তালি ওুनिनि।


সে যাক। নাটক তো শেষ হল । ফেরার পথে বাসে বসে হঠাৎ ছোট্ক বলল，＂একটা পौঁ অক্ষরের ইংরেজি শব্দ বল তো，যার মধ্যে পর পর লুকন্নো চার－চারটে পার্সোনাল প্রোনাউন। আর হাঁ，শব্দটা যাকে বোঝায়，তাকে আমরা আজই দের্থেছি রবীন্দ্রসদনে। নাটক দেখতে গিয়ে ।＂

ব্যস্। আমি তো সেই থেকে ভেবে যাচ্ছি，কী উত্তর হবে। পারিনি এখনंজ। তোমরা বলতে পারো ？এটাই এবারের প্রथম ধাঁধा।

ঘ্বিতীয় ধাঁধা ॥ আটটা আট দিয়ে ञাজার হয় কীভাবে বলতে পারো ？

তৃতীয় ধাঁধা ll জট ছাড়াও－
পুংহরুষ্সসি
গত্বারের উত্তর u（১）I，he，you，they，their，myself， himself，yourself，ourselves，themselves（अন্য উত্তরও হয়）।（২）HEROINE।（৩）শ্যামায়মান ।

সত্যসন্ধ

শব্দ－সন্ধান


সহকেত ：পাশাপাশি ：（১）চিনি বা গুড়ের তৈরি মেঠাই। （8）সদৃশ ।（৭）युদ্ধ।（৮）দক্ষিণবক্গের নদী।（৯）এককালে ঋষি বা দেবতারা ฆুশি হয়ে মানুষকে দিত্তেন।（১০）বড় গাছ， अनেকদিন বাঁচ।（১১）বণিক্।（১৫）দूই রথীর যুদ্ধ। （১৬）কमম।（১৭）डীषণ।
 অশ ।（8）বাতি।（৫）বরের সর্গে থাকে।（৬）কপাল। （১২）দশরথের পুত্র ।（১৩）সুগপ্ধি ফুলবিশেষ।（১৪）গম। রঞ্জন
সমাধাन আগামী সংখ্যায়
গত সश্যার সমাখান

| প | ক্ষ |  | ক |  | ব্যা | \＆ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| য়া |  | মা | রী | চ |  | ম |
| র |  | ধু |  | ন্র্রা |  | नि |
|  |  | ক | পৌ | ত |  |  |
| ম | য়ূ | রী |  | প | রা | গ |
| শ |  |  |  |  |  | 庛 |
| ক | ব | ন্ধ |  | অ | ข | ব |

## মজার খেলা

9বারের মজার খেলার জন্য দরাকার মাত্র ৬টা কাঠি। টুথ্থিক বা ব্যরহৃত দেশলাইকাঠি।
কাঠি ছটাকে টেবিলের ওপর নীচের অক্কের মতো সাজ্জও—


কী অঙ্ক হল ? ১৪—। । এর উত্তর যে ১৩, সে তো আমরা সবাই জানি। এবার শোনো, কী করতে হবে।

এর থেকে একটা মাত্র কাঠিকে তুলে নিয়ে এমনভাবে ফের বসাতে হবে, যাতে নতুন একটা অঙ্ক টৈবিলের ওপর তৈরি হয়, আর সেই নতুন অঙ্কের উত্তর হয় ৫।

উত্তরটা মনে-মনে করতে হবে, টেবিনে দেখানো থাকবে না। যেমন এবারের অঙ্কটাই শুধু দেখা যাচ্ছে, ১৩ উত্তরটা দেখানো নেই। ব্যস, এবার করে ফেনো । নিজে করো, পরে ব夜দের দেখিয়ো না-হয়.।

আমার কিষ্তু উত্তর হয়ে গেছে। তোমদের না হলে তো সেটা দেখাব না। তাই, যাদের হয়ে গেছে তাদের জন্য চুপিচুপি লিতে রাখছি-


এ-অক্কের উত্তর ৫। তাই না ?
"তোমার সল্গে একটা বাঁদরের পার্থকা কতইুু বলতে পারো ?"
"তোমার আমার মধ্যে দূরত্টট মেপে নিলেই বুঝতে পারবে "

দাদু জিঙ্েেস করনেনে, "বলো তো পিকনু, ‘আমার বয়স দশ বছর’—এটা কোন্ টেন্স ?"

ঝাট্টট উত্তর দিল পিকনু, "পাস্ট টেল।"
"আপনার কোনও বইল়ের জন্য যদি নোরেল প্রাইজ পান, তাহলে ওই টাকাটা দিয়ে কী করবেন স্বদেশবাবু ?"
"বেশ কিছু বই ছাপাব। তাতে আরও দু-একটা নোবেল প্রইজ জুটে বেতে পারে।"
"কাল রাত্রে একটা চোর দুকেছিল আমার ঘরে। আমার চোথের সামনে সব কিছু নিয়ে পালাল।"
"তুমি দেখলে, চিৎকার করনে না ?"
"পাগল ! ও यमি মালপত্রগুলো ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলত ?"

"বাবাই, তুমি এবার্ স্কুলে কতগুলো প্রাইজ পেলে ?"
"দুটে।। একটা সবচেয়ে কম দিন স্কুলে যাওয়ার জনা, আরেকটা সব বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ার জন্য।"
"বুকাই, তুমি আজকাল বড় ভিতু হয়ে যাচ্ছ, এখন থেকে সাহসী হওয়ার চেষ্ঠা করো।"
"সেইজন্যই তুমি কাল আরশোলা দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে সাহস দিচ্ছিলে, তাই না ছোটকা ?"
"তোমাকে চল্লিশ কেজি ওজনের .লোহা আর সমান ওজনের তুলো বাড়ির ছাদ থেকে ফেলতে বলা হল । কোন্টা আগে নীচে পড়রে ?"
"কোনওটাই পড়বে না।"
"তার মানে ?"
"তার মানে আমি আশি কেজি ওজনের জিনিস কখনওই তুলতে পারব না।"

আগে যা ঘটেছে : মায়ের মৃতুার পর হেনেন স্টোনার ও তার বোন জুলিয়ার অভিভাবক হন তাদের বদদ্মজাজি বিপিতা । ময়ের উইলে তাঁর টাকাকড়ি দুই বোনরে দেওয়া হয়েছে । জুলিয়ার বিয়ে হবার কथা ছিন, কিষ্ঠু তার আগগই সে মারা যায়। তারও আরে পরপর কয়েক রাত্রি সে শিসের শ্দ





শার্লক হোমস বাড়ি থেকে।
বেরিয়ে গেল। আমি চুপচাপ বসে রইলুম। আমার হাতে কোনও কাজ নেই। সুতরাং বসে-বসে ভাবতে লাগলুম এই অসহায়া মহিলার কথা। যতই ভাবি, ততই মন খারাপ হয়ে যায়। এরই মধ্যে শার্লক হোম্স তার কজ সেরে বাড়ি ফিরল। তখন একটট বেজে গেছে। তার शাতে একটা নীল রূেের কাগজ। কাগজটার দু’ পিঠেই নানান রকম সংখ্যা আর ‘নোট্স’ করা। সে-সব সংখ্যা আর নোট্স-এর কোনভ অর্থ আমার বোধগম্য হল না।

হোমস বললে, "আমি সেই ভদ্রমহিলার উইলটা পড়লুম । তারপর হিসেব করে দেখলুম যে, ভদ্রম্হিলা যখন মারা যান, তুখন তাঁর সম্পত্তির মোট দাম ছিল ১১০০ পাউণ্ড। এখন অবশ্য চাষের জমির বাজারদর পড়ে গেছে বলে ওই সম্পত্তির দাম দাঁড়িয়েছে এই ধরেে ৭৫০ পাউগের মতো । উইলের শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তি তিন ভাগ হবে। जা হলে বিয়ের পর প্রত্যেক মেয়ে পাবে ২৫০ পাউণ্ড আর ডাক্তারের ভাগে পড়বে ২৫০ পাউণ্ড। ২৫০ পাউণ্ড মানে কিছুই নয়। যাকে বলে চটকস্য মাং। यদ্রি একজনও বিয়ে করে, তা হলেই ভদ্রলোক অসুবিধেয় পড়বেন। দুজন করলে তো কথাই নেই।...যাক্, আমার পরিশ্রমটা বৃথা যায়নি। অচ্তত এটা বেশ পরিक্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়ে দুটির বিয়ে না হলে ভদ্রলোকেরই লাভ হবে। বুঝলে ওয়াটসন, বাপারটা ক্রমেই খুব ঘোরালো আর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। নাহ্, এ নিয়ে আলোচনার আর একদম সময় নেই। তার ওপ্র ভদ্রলোক টের পেয়ে গেছেন যে, এ ব্যাপারেে আমরা নাক গলাতে শুরু করেছি। তাই তুমি তৈরি হলেই আমরা একটা গাড়ি ধরে ওয়াটারলু স্টেশনের দিকে এগোে পারি। ভাল কথা, তোমার রিভলভারটা সঙ্গে নিতে ভুলো না। যে-লোক লোহার ডাগুকে অক্রেশে বেঁকিয়ে দিতে পারে তাকে শায়েস্তা করতে ‘এলি’ কোম্পানির দু’নম্বরের চাইতে ভাল ওষুধ আর কিছু নেই। রিভলভার আর টুথত্রাশ, এছাড়া আর কিছু নেবার দরকার নেই।"

আমরা যখন ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছলুম, তখনই লেদারহেডে যাবার একটা ট্রেন ছড়ছিল। আমরা সেটাতে উটে পড়লুম। তারপর লেদারহেড স্টেশনে নেমে আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। আমদের গাড়ি সারের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল। দিনটা বেশ় সুন্দর। নীল আকাশে তুলোর মতো দু’একটা সাদা মেঘ ভেসে

যাচ্ছিন । চারদিক সূর্যের আলোয় ঝলমন করছিল। রাস্তার দু’ধারের গাছে গাছে দু'একটা করে কচি পাতা বেরুতে গুরু করেছে। আমার মনের মধ্যে একটা অ়্্ুত ভাব হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, চারদিকে বসন্তকাল আসি-আসি করহে, অথচ আমরা এখন এমন একটা ঘটনার মোকাবিলা করতে চলেছি, যেটা অত্যন্ত বীভৎস আর নোংরা । বুকের ওপর দু’হাত. জড়ো করে টুপিটা সামনের দিকে টেনে এনে চোখে চাপা দিয়ে আমার বন্ধু গাড়ির সামনের আসনে চুপ করে বসে ছিল। বুঝলুম, সে গভীরভাবে কোনও কিছু চিন্তা করছে। হঠাৎ সে নড়েচড়ে উঠে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আজ্তে ঠেলা দিল।
"ওই দ্যাথো।" হোমস বললে।
দেখলুম আমাদের সামনে বিশাল বিশাল গাছপালায় ভর্তি এক বিরাট বাগান । বাগানের ভেতরে একটা বড় বাড়ির ছাদ আর দেওয়ালের অংশ গাছের সারি আর ডালপালার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের গাড়ির কোচোয়ানকে হোমস বললে, "এটা কি স্টোক মোরান ?"

কোচোয়ান বললে, "ছাঁ। আর ওইটে ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের বসতবাড়ি।"
"ওইখানে কিছু মেরামতির কাজ হচ্ছে । আমরা ওইখানেই যাব," হোমস বললে।

রাস্তার বাঁ দ্রিকে মাঝে-মাে ঘরবাড়ি নজরে পড়ছিল । সেগুলো দেথিয়ে কোচোয়ান বলনে, "ওইদিকে গ্রাম। তবে আপনারা यमि ডঃ রয়লটটর বাড়ি যেতে চান, এইখানে নেমে পড়ে মাঠ দিয়ে চলে য়ান । ততে সুবিধে হবে, তাড়াতাড়িও হবে। ওই যে ওই ভদ্রমহিলা হেঁটে যাচ্ছেন।"

হোমস কপালে হাত ঠেকিয়ে আলো থেকে চোখ তেকে ভাল করে দেখে বললে, "আমর মনে হচ্ছে উনি মিস স্টোনার ।...হাঁ, তোমার কথামতো আমাদের এখানেই নেমে পড়ে হাঁট|পথথ যাওয়াই ভাল।"

আমরা গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিট্য়ে দিলুম। আমদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি আবার উলটো মুখে লেদারহেডের দিকে চলল।

মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে হোমস বললে, "ভালই হল যে, কোচোয়ান আমাদের ঠিকেদারের লোক বলে মনে করেছে । ও জনল, আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। তাই আমাদের এখানে আসা নিয়ে ও আর গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে গুলजানি করবে না $\cdots \cdots$ গুড্ আফটারনুন মিস স্টোনার, দেখছেন তো আমদের যা কথা তাই কাজ।"

আমদের মক্কেল আমদের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝলুম যে, আমরা আসায় তিনি
 তিনি বল্দেন，＂আপনারা আসবেন বলে আমি সেই কখন থেকে ছট্ট্ট করাছ। সব কিছুই ঠিকঠাক করে রেরেছি। ডঃ রযযলট লগুন থেকে এVনও ফেরেনননি，সক্ধের আথে ফিরবেন বनে মনে হচ্ছে না।＂
＂ডঃ রয়লটের সঙ্গে ইতিমধেেই আমাদের পরিচ্য হয়েছে।＂তারপর হোম সকানবেনায় যা ঘটেছিন তা মিস স্টোনারকে বললে। হোমসের কথা ওনতে ঔনতে মিস স্টোনারের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল।
 মিস স্টোনার বললেন। আমার মনে হল বে，তিনি বেশ বিচনিত হয়ে পড়েছেন।
＂তাই তো মনে হচ্ছে।＂
 বে মুক্তি প্পাব তা আমি ভিবে ঠিক করতে পারছি না । ফিরে এসে कী করবেন कী বলবেন কে জানে！＂

হোম বনলে，＂দেখুন，এখন থেকে ওঁকেও একদু সম＜ে চলঢে হবে ！শিগগিরই উনি টের পারেন যে，এমন একজন
 ধুরক্ধর। যাই হোক，আজ রাত্তিরে আপনি কোনও ভাবেই ওর কाছছ यাবেন না। यमि উनि আপनाকে মারধোর করার డেষ্ঠা করেন তে আপনাকে আপনার মাসির কাছে হারোতে প্ৗৗছছ দেব। যাই হোক，এখন আমাদের হাতে যে অল্প সময় রয়েছে， সেটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাই চলুন，যে ঘরগুলো দেখ্ত এসেছি আগে সেগুনো ভাল করে লuখে নিই।＂

বাড়িটা পাথরের। বাইরেটা ছাই－ছাই রূেে। কেথাও－কোথাও দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ পড়ে গেছে।
 লেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকা় কাঁকড়া দাড়া ছড়িয়ে দॉ＂ড়িয়ে রट়̦ছে！বাড়িটার বাँ দিকের অবস্থ লোচনীয়। জানানা－টানাना সব ডেঙে পড়েছে। জানালাগুেো কাঠের পাট দিয়ে বক্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক জায়গায় ছাদটা ধলে গেছে । বাড়ির মাঝখানটার অবন্श ওই অংশের চেয়ে ভান। সারান্া হয়েছে। তবে ডান দিকটা লেখলেই মনে হয় মৃল বাড়িটার চাইতে নতুন। চিমনি থেকে মাবে－মােে বেরুনোো নীन थৌয়া দেখলেই বোঝা যায় বে，এদিকে লোকের বসবাস আছে। এই অংশের এক জায়গায় অবশ্য ভারা বাঁধা রয়েছে। কোনও－কেনও জায়গায় দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে কেলা হয়েছে। তবে তখন কোন রাজমিস্তিকে ওখানে বা ওর কাছাকাছি কাজ করতে লেখলুম না। হেমস খूব چীরে－ীীরে সেই অयত্ন রাখা অপরিচ্মন্ন বাগানের এ－মাথা থেকে ও－মাথা পর্য্্ত পায়চারি করতে লাগল। আর মাঝে－মােে জানালার

＂মনে হয়，এই ঘরটা आপনার। তার পরেরটা আপনার বোনের। আর তারও পরেরটা ডঃ রয়লটের। ডাক্তরের ঘরট মনে হচ্ছে মুন বাডির লাগোয়া，তাই নয় ？＂
＂আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এখন আমি আমার বোনের ঘরটो ব্যবशর করছছি।＂
＂शाँ，যতদিন ना आপনার ঘরের মেরামতি লেষ হচ্ছে। তরে বাইরে থেকে দেখে তো মনে হচ্ছে না বে，লেওয়ানটা

সারানোর কোন দর্রকার आঢছ।＂
＂ কোনও দরকার নেই। এ ওষু একটা ছুতো করে আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে লেওয়া।＂
＂আহৃ－হা ！এটা একটা ভাববার কথ্রা বটে। আচ্ম，এর উলটো দিকে বারান্দা，তাই তো ？আর বারান্দা দিয়ে ওই ঘরগুলোয় দুকতে বেরুতে হ়য়। আচ্ছ，বারান্দার দিকে কি জানালা আছে ？＂
＂আ下ू। তবে সেণুলো খুবই ছোট। ఆই জনালা দিয়ে কারও পক্ষেই ঢোকা বা বেরুনো সষ্ভব নয়।＂
＂আপনারা তো ঘরের দরজায় থিল দিয়ে তুরে থারেন।
 आপনাদের ঘরে তোকা সষ্ভব নয়। আচ্ম，আআপান এক্বার ঘরে গিয়ে জানালাঢ ভেতর থেকে ব্্ধ করে দিন তে।＂

মিস স্টোনার হোমসের কথ্ামতো কাজ করলেন। হেম্যু জানালাট নানা রকম ভাবে yूঁ匕্যে পরীক্শ করে সৌকে．

 নেই，যেখান দিয়ে কোনও ছুরির ফল্না ঢোকনো যেতে পারে। হোম তার আতশকাচ দিয়ে জানাनার কজ্রাথলো দেখলে। লোহার মোট পাত দিয়ে তৈরি করা কজ্জাৰেো লেওয়ালের সi্পে একেবারে সেঁেে বসানো।
＂शः＂গালে গাত বুল্লোত－নুলোতে হোমস বললে， ＂ব্যাপারট গোলমান হয়ে যাচ্ছু। বে－রকম তেবেছ্নিম， ハে－রক্ম তো নয় $i$ ভেতর থেকে বद্ধ থাক্লে এ－জানালা বাইরে থেকে খুলে ঘরের ঢেত্র ঢোকা তো অসষ্বব ব্যাপার ।．．．চলো এখন ঘ্রের ভেতরটण দেথি，যদি কোন রকस शদिम भाउয়া याয় ।＂

একটা ছোট দরজজা দিয়ে আমরা বায়ান্দায় ছूকলুম। বারান্দাট ছুনকাম করা। এই বারান্দা দির্যেই ঘরে দুকতে হয়। অন্য কোন ঘরে না গিয়ে হোমস প্রথমেই মােের ঘরে গেল， যে－ঘরে এখন মিস স্টেননার থাকছ্ছে। এই ঘরেই তাঁর বোন জুলিয়া র্রহস্যময়াবে মারা পড়েছু। ঘরটা আকারে বেশ ছোট। নিநূও বটে। ঘরের মধ্যে একটা সাবেকি আমলের মন্ত বড় ফায়ারপ্নেস। এক কোণে একটা ছোট আলমারি। आর এক কেণে একটা একজনের লোবার মডো খাট। জানালার এক পালে একটা ড্রেসিং টেবিল। আর দুটো বেেের চেয়ার । घরের আসবাব বनতে এই। घরের ఢেওয়ানে．ওক কাঠের প্যানেল। প্যানেলের পালিশ চটে গেছে। কোথাও কোথাও পোকা नেগেছে। বুঝলুম বাড়িট তৈরি হবার সময়েই ওই প্যানেল বসানো হয়েছিন। তারপর থেকে প্যানেলের আর
 করে বলে রইল। आমি কিষ্ঠু বুবলুম বে，সে ঘরের প্রত্তেকটি


বেশ কিমুহ্ণণ நুপচাপ থেকে হোমস বললে，＂আচ্ছ， খাটের ধারে ওই দড়িঁা কেন बোনানো রভ্যেন্ ？＂
＂এটা আমাদ্রর ওই যে কাজের লোকটি আহে，তাকে ডাকবার জন্যে ।＂
＂দ্রেথ্যে মনে হছ্ছে এটা ঋুব বেশি দিন লাগানা হয়নি।＂

＂आभनाর বোনের কথামতে＇＇লাগানো হয়েছিন নিশ্চয় ？＂
"ना। आমি কখनও ওকে এটা বাজ্জতে শুনিনি। বা দেখিনি। नিজ্রেদের কাজ আমরা নিজেরাই করে নিই।"
"তা হলে তো দেখছি এই সুন্দর ঘণ্টা-টনা দড়িটা নেহাত মিছিমিছি থাটানো হয়েছে। যাই হোক, এখন ঘরের बেজ্েেটা একবার দেখি $1^{n}$ কোথাও কোনও ফौকফফোকর আছে কি না দেখবার জন্যে হোমস চোথে আতশকौচ লাগিয়ে কখনও বা মেজ্জের ওপর শুয়ে পড়ল, কথনও বা কচি ছেলের মতো হামাথুড়ি দিতে লাগन । ঘরের ম্মেজ্রে দেখে যখন সে সষ্তুষ্ঠ হল, তঁখন ঘরের প্যানেলটা ভাল করে দেখলে । সেটা দেখা হয়ে গেলে হোমস বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখলে । তারপর সেই ঘপ্টা-টানা দড়িটা ধরে এক হেঁচকা টান मिलে ।
"কী কাখ ! এটা তো দেখছি ভুয়ো।"
"কেন, বাজছছ না ?"
"ना। এটা কোন घ घট্টার তারের সঙ্গে লাগানো নেই। খুবই আশ্চর্ষ ব্যাপার্র তো ! এই তো এখান থেকে দেখুন, এটা ঘুলঘুলির সঙ্গে একটা आংটা দিয়ে বাঁধা ।"
"এ আবার কী উষ্ভুট কাঙ্গ এ এটা তো আগে লহ্ষ করিনি," মিস স্টোনার বলनেন ।
"সত্যিই উজ্টট," তারপর দড়িটা টানতে টানতে খানিকটা যেন নিজের মনেই হোমস বললে, "এই घরটার দু’ একটা বিশেষত্ব" লम্ক করবাব্র মতো । যেমন এই ঘুলঘুলিটi । যে রাজমিস্তি এটা কর্রেছে, সে তো একদম আহাম্মক। লোকে ঘুনঘুলি করে হাএয়া-বাতাসের জন্যে । সেই জন্যে ঘুনঘুলিটা করা উচিত ছিন্ন বারান্পার দিকে। কিষ্তু বোকারাম তা না করে ঘুলঘুলির মুখটা করেছে আর একটা ঘরের দিকে ।"

হোমসকে বাষা দিয়ে ম্সি স্টোনার বললেন, "এই ঘুলঘুলিটা কিত্গু পরে করানো হয়েছিল।"
"বোধহয় Єই ঘন্টাটা লাগাবার সময়েই এই ঘুলঘুলিটা করা হয়েছিল।"
"হ্যাঁ। তঋন বেশ কিছু টুকিটাকি ম্মেরামতির কাজ আর অদলবদল করা হয়েছিল।"
"বেশ অভিনব অদলবদল। ভूয়ো ঘণ্টা-টানা দড়ি, এমন ঘুनঘুলি যা দিয়ে বাইরের হাওয়া ঢুকবে না ।...মিস স্টোনার, यमि आপতি না করেন তো এখন আমরা অন্য ঘরগুলো দেখব।"

ডঃ রয়়লটের ঘর অন্য ঘর দুটোর তুলনায় আকারে বড় । অন্য घরের মতো এ-ঘরেও আসবাবপত্র কম । একটা ক্যাম্পখাট, একটা বই ঠাসা কাঠের র্যাক। বইগুলো বেশির ভাগই বিজ্ঞান বিষয়ের। খাটের পাশেই একটা আরাম-কেদারা । ঘরের অন্য আসবাব বলতে আর যা কিছূ, তা হল দেওয়ালের ধারে রাখা একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল, আর বড় একটা আয়রনসেए। হোমস ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা জিনিস ভাল করে দেখলে ।

আয়রনসেফটায় টোকা মেরে বললে, "এর মধ্যে কী আছে ?"
"ঞর সব দরকারি কাগজপত্র ।"
"ও । এর ভেতরটা আপনি দেখেছেন ?"
"হাঁ, অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলুম । ভেতরটা

"আচ্ছা, এর মধ্যে বেড়াল-টেড়াল নেই ডো ?"
"কী আশ্চর্য । সেফের মধ্যে বেড়াল থাকতে যাবে কেন ?"
"তা হলে এটা কী ?" সেফের ওপর থেকে হোমস একটা ডিশ পেড়ে দেখালে । ডিশটাতে দুধ রয়েছে।
"না, আমাদের পোষা রেড়াল নেই। তবে বাড়িতে একটা চিতা আর বেবুন আছে।"
"হাঁ, হাঁ ঠিক কথা । চিতা যদিও আসলে বড় আকারের বেড়ালই বটে, তবু এই ছোট ডিশের সামান্য দুধ্টকুতে ওর খিদে মিটবে কিনা বলা শক্ত ।..তবে একটা ব্যাপারে আমি নিষ্চিত হতে চাই।"
(ক্রমশ)
অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

巨বি : সুভ্রত গস্গে|পাধ্যায়

## ขেলাभুলো

## জামশিদ নাসিরি

(ফাইনালের একমাত্র গোলদাতা)



পि. কে. ব্যানার্জি (সষনতম কোচ)
আবার এই ম্যাচেও সুইপার ব্যাকের ভৃমিকায় অসাধারণ খেললেন অভিब্ঞ ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ভারতের সেরা টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড হিসেবে মনোরঞ্জন নির্বাচিত হওয়ায় এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, এখনও তিনি ভারতের সর্বোত্ম স্টপার। জানাটা খুবই দরকার, কেন ভারতের হয়ে থেলার সুযোগ পাচ্ছেন না মনোরজ্জন, যোগ্যতার চুড়োয় থাকা সব্বেও।

ফাইনালে প্রবলতর প্রতিপক্ষের ভৃমিকায় থাকা সत্ব্বেও निর্ধারিত সময়ে গোল পায়নি ইস্টুবেঙ্গল। अতিরিক্ত সময়ের খেলা যথন মিনিট চারেক গড়িয়েছে তখন ওভার-ল্যাপে উঠে-আসা অनোক আড়াআড়ি বল বাড়ালেন দেবাশিসকে। ট্যাক্ল করার জন্যে প্রচণ বেগে ধেয়ে এলেন সত্যজিৎ। ছোট্ট করে ওয়াল-পাস থেলে নিয়েই দেবাশিস দেখলেন জামশিদ দাঁড়িয়ে আছেন ফাঁকায়। দেবাশিসের পা থেকে নিখুঁত বन বেরুল জামশিদের ঠিকানা নিয়েই। পায়ে পাওয়া মাত্রই জামশিদ বन ঠেললেন গোলে। গোটা টুর্নামেণ্টে জামশিদ উষ্লেথযোগ্য কিছুই করেননি। কিনতু এই গোলের সুবাদে তিনি দুটি অনন্য রেকর্ড গড়লেন। উপর্যুপরি তিনবছর ফাইনান ম্যাচে গোল করে দলকে জেতানোর গ্যাট্ট্রিক করলেন তিনি। সেইসঙ্গে স্পর্শ করলেন ফেডারেশনে আকবরের করা চোদ্দটি গোলের রেকর্ডটিও।

এই প্রথম ইস্টবেঙ্গল এককভাবে জিতল ফেডারেশন কাপ। এবং প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপে থেলার যোগ্যতা অর্জন করল।




তড়ाতाढ़ि, ব্যæ-ઘ



BAND.AIO and JOHNSON \& JOHNSON are trademarks of JOHNSON \& JOHNSON USA

# বেটন কাপের যুক্ধে 

সুজয় সোম

ছেলেবেলায় বন্ধুরা মিলে રৈ-হুষ্লোড় করে তৃখু ফুটবল কেন, গড়ের মাঠের হকি খেলাও দেখতে যেতাম। বিশেষ করে বেটন কাপের যুদ্ধ। ইস্কুলের ঢিফিন থাবার পয়সা জমিয়ে, আঁকাবাঁকা টিকিটের লাইনে হাপিত্যেশ দাঁড়িয়ে থেকে, রোদ-বৃষ্টি তাচ্ছিল্য করে! কিষ্তু এখন তোমরা খালি ফুটবল নিয়ে মেতে আছ। সত্তর দশকের শেষাশেষি থেকে তোমাদের বাবা-কাকা-মামারাও আর আপিস পালিয়ে হকির মাঠে হুড়মূড়


বেটন কাপ জিতল ইত্তিয়ান এয়ারলাইপ্স

করে ছোটেন না । আমাদের এই মুহুর্তের জীবনযাপনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্রিকেট আর ফুটবল। তারপর ব্যাডমিন্টন, দু-রকম টেনিস, বাঙ্কেটবল, ভলিবল, এমনকী খো-খো, কবাডিও পেরিয়ে, হকির জন্য এক চিলতে ভাল লাগা ! সেটাও বিশ্বকাপ বা ওলিম্পিক ঘিরে । হকি-পৃথিবীতে বছরের পর বছর ভারতীয়দের দাপট, এখন ইতিহাসের বিষয় !

খौঁখौ সবুজ গ্যালারির কাষ্ঠহাসি ছাপিয়ে ১৯৮৫ সালের 8 মে, শनিবার, বিকেলে ফুরিয়ে গেল বেটন কাপ হকির নব্বুইতম উৎসব। রঙচঙ, হ্যামার, মর্যাদা, উন্মাদনা খুইয়ে বেটন কাপের কেন আজ এমন ফ্যাকাশে চেহারা ? কলকাতার নামজাদা দলশুলো ফুটবল নিয়ে মশগুল, ভারতের অন্য জায়গার ডাকসাইটে সব হকি দলও এখন আর কলকাতায় খেলতে আগ্রহী নয় । চারটে রাউণ্ড ও প্রি-কোয়ার্টীর ফাইনালের পানসে লড়াই টপকে এবারের বেটন-যুদ্ধ যখন কোয়ার্টীর ফাইনালে পেঁছল, মোহনবাগান মাঠের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তবু খুজে পেলাম পাঁচ-সাতশো হকিপাগল মানুষ ।

কোয়ার্টীর ফাইনালের প্রথম খেলায় গোড়া থেকে কোমর বেঁধে যুঝেও এয়ার-ইগুয়াকে ২-৩ গোলে হেরে যেতে হল ইগ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কাছে। জলষ্ধরের আর্মি সার্ভিস কোর ১-২ গোলে চুপসে গেল পঞ্জাব পুলিশের তারক খেলোয়াড়দের সামনে । কলকাতার মেসিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন (এম. এম. সি.) নাকানি-চোবনি. খওয়াল (৩-১) চুরাশি সালের বেটন-চ্যাম্পিয়ান রাঁচির মেকন দলকে। ফাগোয়ারার জগতজিৎ কটন অ্যাণ্ড টেক্সটাইন্ মিলস খেলতে না আসায় জলষ্ধরের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড মেকনিিকাল এঞ্জিনিয়ার্স (ই.এম.ই.) ওয়াকওভার পেল।

সেমিফাইনালের যুদ্ধে পড়ি-মরি আ্যাটাক করেও এম: এম. সি. হেরে গেল । আটটা পেনাল্টি কর্নার নষ্ঠ

করলে চলে ! এম• এম• সি-র মোটে দুটো পেনান্টি কর্নারের একটা চমৎকার কাজে লাগালেন রাইঁ ব্যাক কিশোর এক্য। কিকোরের গোলের চার মিনিট আগে বিনয়কুমারের শর্ট কর্নার গোলটাও দেখার মতো ! বিরতির মুچে একাা গোল শোধ কর়লেন বলবিন্দার্র সिः।

পরের খেলায় গোমড়া মুখ্যে ড্রেসিংরুমে ফিরলেন পঞ্জাব পুলিশের খেলোয়াড়রা । অথচ প্রথম পর্বে তাঁরা বেদম চাপের মধ্যে রেখেছিলেন ইখ্যিয়ান এয়ারলাইপ্সের তারকদের । পেনান্টি কর্ন্নর থেকে লেফ্ট ব্যাক দাবিন্দার সিংয়ের গোলের প্চচিশ মিনিট বাদে এয়ারলাইж-ক্যাপ্টেন মেরভিন ফার্নাণ্গেজ পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল শোষ করলেন। তখন থেকেই খেলাটাকে - বেমালুম মুঠোয় পুরে ফেললেন মেরভিনরা। একে একে ষোলোটা পেনাল্টি কর্নার হাঁকালেন বিনীতকুমার ! তবু বাড়তি সময়েও ফের গোল না इওয়ায়, ফয়সাनা হল টাইব্রেকারে । ১০-৮।

ফাইনালে দেথলাম স্পিড, স্কিল, পাওয়ারের খেনা। ই. এম. ই-র তুমুন গতির সঙ্গ পাब্মা मিডে ' গিয়ে স্টিক-ওয়াক্ক অনেকটাই হার্রিয়ে ফেলन এয়ারলাইশ্স একাদশ। উপভোগ্যা লড়াইয়ের তেতাষ্লিশ মিনিটে কিস্তু খেলার একমাত্র গোল করলেন মেরভিনই। চলতি বলে একেবারে কাছ থেকে নেওয়া উচু হিট গোলকিপারের বাঁ-পাশ দিয়ে ফসকে গেল। আটজন ডাকাবুক্ষো আদিবাসী খেলোয়াড় ঠাসা দলের বিরুদ্ধে আক্রমগের যোগ্য সেনাপতিও ছিলেন মেরভিন । তাঁর দলের দুই ব্যাক বিনীতকুমার ও বীরেন্দ্র বাহাদুর এবং সেন্টার হাফ হরদীপ সিং মাঝ-মাঠ দখলে রের্থে ডিফেন্স যেম়ন আঁটোসাটো করে ফেললেন, তেমনি আক্রমণের ঝাড় তোলার জন্য বারে বারে বन পাচার করলেন ফরোয়ার্ডদের। হরদীপের স্টিকের কাজ, বুদ্ধিদীপ্ত খেলা দেখে সকলে মুপ্ধ ! তবে বুক চিতিয়ে দারুণ খেলে (এয়ারলাইন্স-তারকাদের সতেরোটা তুখোড় পেনাল্টি কর্নার হিট আটকানো মুখের কथা ?) 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' হলেন ফৌজি দলের বাঙালি গোলকিপার গোকুলকিশোর বসু।

## নুढ़য পড়ল নিউজিল্যাণ

## রাজা গুপ্ত

ক্লাইভ লয়েডও পারেননি । অধিনায়ক হিসেবে লয়েডের মুকুটে বহু পালকের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা ফাঁকা ছিল। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বত্রাস ওয়েস্ট ইত্ডিজ নিউজিল্যাগ্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ তো দূরের কথা, একটা টেস্টেও কথনও জেতেনি! ১৯৭৯-৮০ সিরিজে নিউজিল্যাগুর মাটিতে লয়েডেের ওয়েস্ট ইণ্জিজ সিরিজ খুইয়ে আসে ০-১ মার্জিনে। লয়েড বিদায় নেবার পরে ওয়েস্ট ইজ্ডিজের হাল হাতে নিয়ে নতুন অধিনায়ক ভিভ রিচার্ডস প্রথমেই মুথোমুখি হলেন নিউজিল্যাত্ডের বিপক্ষে। চ্যালেঞ্জটা বেশ বড় রকমই ছিল। কারূ উনিশশো আটষট্রি উনসত্তর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে অপরাজিত ছিন্ন নিউজিল্যাণ্ড। ক্রিকেট মাঠে বিপক্ষের সর্বাধিক বিপজ্জনক বোলারের বিষ-দাঁত ভাঙতে যিনি ব্যাট হাতে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও সেই ভিভ রিচার্ডস যে বহ আকাঙ্কিত জয়ের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন এতে কোনওরকম সন্দেহ ছিল না।

নিউজিল্যাড টিমির দুর্বলতা ঞ
 প্রথম দूটো টেস্ট গড়ি়়ে গেল অমীমাংসিতভাবে। চার টেস্টের সিরিজে বাকি রইল দুটি টেস্ট। দীর্ঘ ষোলো বছর নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়-বঞ্চিত, অতৃপ্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে খুঁচিয়ে দিলেন প্রথমে ম্যালকম মার্শাল, পরে অধিনায়ক রিচার্ডস নিজেই। দু' ইনিংসে এগারোটি উইকেট নিয়ে ভয়াবহ গতিতে বল করে মার্শাল ছিড়ে ফেলেলেন নিউজিল্যাণ্ডকে। আর ব্যাট গাতে মারমুখী সেঞ্ণুরি করে নুন-লঙ্কায় প্রলেপ দিলেন রিচার্ডস । টেস্টে নিজস্ব উনিশতম শতরানের চেয়েও বড় তৃপ্তি, সেঞ্চুরিটি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভিভের প্রথম। মার্শালের বল আর ভিভের ব্যাটের দ্বিমুখী আক্রমণে নুয়ে পড়ল নিউজিল্যাগ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতন দ দশ উইকেটে। ১৯৭৯-৮০


মানকম মার্শাन (ভয়ক্করু. বোলিং)


ভিভ্ রিচার্ডস (অধিনায়কत্বের खরুতেই সাফল্য)

সালে নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে এক উইকেটে ম্যাচ হেরে যে সিরিজ একদা বিসর্জন দিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, তা পুনরুদ্ধার করলেন রিচার্ডস, একেবারে সুদসুদ্ধ।

সুতরাং চতুর্থ তথা শেষ টেস্টে জয়ের গন্ধ-পাওয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আরও একটি জয়ের বাসনায়। পেস বোলারদের দাপটে চোথে সর্ষেযুল দেথল নিউজিল্যাञ । এবং ফলো-অনের কবলে পড়ল ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ।

দ্বিতীয় দফায় অধিনায়ক জিওফ হাওয়ার্থ (৮৪) ও জেফ ক্রো (১১২) দ্বিতীয় উইকেট জুড়িতে রেকর্ড রান সংগ্রহ করেও ম্যাচ বাঁচাতে পারলেন না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার ম্যাচ জিতল দশ উইকেটে।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের স্থপতি হিসেবে যদি একজনকে আলাদাভাবে চিহ্তিত করতেই হয়, তা হলে জয়ের সেই মহানায়কের নাম ম্যালকম মার্শাল। এই সিরিজে মার্শাল ২৭টি উইকেট নিয়ে ওষু 'ম্যান

অব দি সিরিজ' হবার গৌরবই অর্জন করলেন না, সেইসঙ্গে দ্ দেশের মধ্যে এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট-প্রাপ্তির রেকর্ডও স্পর্শ করলেন। মনে রাখার মতোই ঘটনা, মার্শাল ঠিক এর আগে সদ্য-সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ‘ম্যান অব দি সিরিজ निর্বাচিত হয়েছিলেন ।

শুধু টেস্ট সিরিজেই নয়, ওয়ান-ডে সিরিজ্রেও ওয়েস্ট ইળ্জিজ ফাইভ-নিলে নিঃশেষ করে ছেড়েছে নিউজিল্যাগুকে। বদলা निয়েই खুরু করলেন ভিভ রিচার্ডস তাঁর অধিনায়কত্বের দিন।


$$
\begin{aligned}
& \text { গরম তাড়াতে } \\
& \text { পরীক্পার পড়া তৈরি করতে } \\
& \text { ঠাঞ্জা মাথায় পরীক্শা দিতে }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { জুড়ি নেথ }
\end{aligned}
$$



গরমের দেশে গরম কাটানোর মেজাজটাই আলাদা। নানাদিক আছে এই গরম উপডোগের! এবার বোধহয় সূর্যদেবের কৃপা একটু বেশী। গরম যখন এসেই পড়েছে তখন ঢার জন্য দুঃখ না করে কি করে একটু ঠাঞা থাকা যায়, সে নিয়ে ভাবাই ভাল।

গরমে প্রথমেই্ যা পেতে বা খেতে ইচ্ছে করে-তা হল গিয়ে ঠাল্য কিছু (তা বলে মার খেয়ে ঠাল্য হওয়া কোন কজেের কথা নয়)। আর ঠাঞ্া খাবার বাতে সবচেয়ে আগে মনে পড়ে জিভে জन आনা আইস্ক্রীমের কथা। এই একটা ব্যাপারে ছোট বড় সবার মিল! কাউকে শুনেছ আইস্ক্রীম অপছ্দ্দ করতে ? আইস্র্রীম খেতে খেতে যখন হাত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর সারা মুথে, জামায় লাগে, তখন তার মজাই আলাদা । অবশ্য বড়রা অন্য কথা বলেন । আরে বাবা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে না খেলে মজাটা কোথায় ! আইস্ক্রীম ছাড়াও নানারকম শরবত্তও খুবই

## মেজাজে. গরম কাটানো

अর্জুন সেনগুপ্ত


প্রিয্য তোমাদ্রে অনেকেন্র। आান্র শরবত তৈৈীী একদম সোজা। তোমরা নিজোই নিষ্য় তৈর্রী করত্ড পার্রে। । পা পারলে শিঙ্ে নাও চট্পট आর বাড়িতে রেউ এলে তাঁকে বানিয়ে শুশী করে দাও। শরবচ ছাড়াও নানারাকম কোন্ড-ড্রিকস-এ্র এখन রমরমা । এcে হাক্গামা কম। রোতলে ততরী করাই থাক্র। কিন্নোও আর খাও। बই কোল্ড-ড্র্রিপ্ নানারকম ম্বাদ্দ পাওয়া যায়-coke, orange, lemon, pineapple । जात থোক ব্যো পছ্দ্দ হরে, লৌীাই
 भाড়িতে করে ব্রেসব রাজিন জল निल্যে যায়, স্রেণো কিষ্ট ভুনেও ソッও না, খেলৌ সর্বনাশ ! কারণ বরু. মেশানো ঈসব রজিন জল গেচে সুমাদ হলেও তার থ্রে নানারকম অসুঘ হতে भারে। আর জানাই নো, খোনা বा आणা খাবার খাওয়া কথনাই উচিত না। কারণ তাতে সে’সব থাবারে ধুলো বালি

হাজার ব্যস্তত|, নানান যামেলা তবু মাথা ঠাণ্ড।, পরিপাটি সারাদিন



 मরকার হাজার বাষ্ততা আর্ উর্তেনার মধ্যেও মাथा ঠা৫।






##  -যার সুনাম চিরসিনেব






পড়ে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার।
এ তো গেল তৈরী चাবারের কथা। কিক্তু গরমে তো আরও খাবার খাওয়া হয় । আম ছাড়া গরমকাল ভাবা যায় কি ? তাও আবার কতরকম-ল্য্যাংড়া, ফজ্জি, হিমসাগর, গোলাপখাস আরও কত। এ ছাড়া জাম তো আছেই।
আচ্ছা এতস্ষণ তো শুধু খাওয়ার কথাই হল। সাধে কি বলে, ‘বাঙালীরা খেয়েই মরল’। তা বাभু আমাদের ‘লাগে না মনে, তোমরা যা বল তাই বল’! খাওয়ার পরেই যে কথাটা আমাদের মনে পড়ে, তা হল কাপড় পরা । গরমকালে অবশ্য কাপড়চোপড় বেশী পরার কোনো মানেই হয় না । সুতির জামা আমাদের দেশের গরমের পক্ষে সবচেয়ে আরামের।'আর গেঞ্জি পরাও দরকার কারণ প্যাচপেচে ঘাম শুষে নেয় গেঞ্জি । গেঞ্জি গায়ে পাখার নীচে গা এলিয়ে खুয়ে থাকা, অলস


সময় কাটাবার একটা দারুণ উপায়!
এবার গরন্মের ছুটিতে নিশ্চয় কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ ।

কোথায় যাবে ঠিক
করেছ—শৈলশহর দ্রার্জিনিং নাকি সৈক্তাবাস পুরী ? কাশ্মীরও কিন্তু এই গরমে বেশ

মনোরম । কিক্তু লোকের মুণে যা শুনেছ, ঠিক ভৃস্বর্গটি আর নেই এখন। তবে যেখানেই যাও, চিরমধুর বাংলা ভাষা শুনতে পাবে সর্বত্র। তোমরা জানো বোধহয় উত্তর থেকে দক্ষিণ, পৃর্ব থেকে পণ্চিম যেখানেই যাবে, সেখানেই বাঙালি ভ্রমণকারীদের ছড়াছড়ি। তাই কোনো জায়গায়

মনে হবে না যে তোমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এসেছ! যারা বাড়িতেই গরমের ছুটিটা কাটবে বলে ঠিক করেছ, তারাও আরাম্ম থাকবে আশা করা যায় । এ সময়টা অম্ততঃ স্কুলের পড়ার চাপ আর গুরুজনদের বকাঝকা খবর্দারি থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়া যায় । কিস্তু এ সময় সবচেয়ে বড় শত্রু (নাকি বেশিরভাগ সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলে মিত্র !) বোধহয় লোডশেডিং । কখন যে কার ওপর দয়া এই ভগবানের, সে কেবল তিनिই জানেন । উनिই একমাত্র দেবতা যিনি অকাতরে আশীর্বাদ করেন । অন্য কোনো দেবতার এ গুধটি আছে বলে জানা যায়নি এখনও পর্যণ্ত। এভাবেই দেখতে দেখতে গরমের রেশ কেটে গিয়ে চলে আসবে বর্ষার নির্মল বারিধারা। আর বর্ষার ডালে তান মিলিয়ে তোমরাও সমস্বরে বলে উঠবে-Beat the heat with raindrops !!


## 






[^0]:    खि : लयानिम लब

