## 

##  <br> 








नष्का खात्र नส্মম घயला


 भाखर, भैंख्राध, नाबढ़ाल 6 वामाम



कड़ाई ডाल, চाल 3 नादराखारलद




## 





সার্ভিস সেণ্টার:





## 

বिलশय রচচন
আবার কুম্মেু অভিযান । বিমলেন্দু ভট্টাচার্য ৩২ গক্প, বড়গল্প
জরুরি চিঠি । আলোক সরকার ৫ হারু গেল হারিয়ে । বিজনকুমার ঘোষ ১৩

জোড়া শালিক। অমল আচার্য ২৭
লালমনুয়া। সত্তেন্দ্র আচার্য ২৯ ভ্রমণকাহিনী
মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার। সলিল লাহিড়ী ৯
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমান। শীর্ষ্বেন্দু মুখোপাধ্যায় 8৬
শয়তানের চোখ। সমরেশ মজুমদার ৫৫
শার্লক হোমসের গক্প
বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন। সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১
বিজ্ঞানবিচিত্রা
সময়ের কম-বেশি। সুব্রত রায় ১১
এলাম আমি কোথা থেকে। সুভাষ মুঘোপাধ্যায় ২৪
সিল। বিশ্বজিৎ পাণা ২৫
জেনে নাও। অরূপরতন ভট্টাচার্य ৫৪
ছড়া, কবিতা
আমাদের মালি। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তু ৮ দাশরথি পানিক্কর। হিমাং জানা ৮

ভাইটি। প্রমোদ বসু ৮
শীতেরও শীত লাগে। সুদেব বকসি ১২
অথচ দুঃখ। প্রভাকর্ মাঝি ১২
লেখাপড়া
পুল্পব…পরিবাদ $\ldots$ (অর্থ জানো)। দেব-সেনাপতি ২৬ দেশী জিনিস (সহজে ইংরেজি)। প্রসাদ ২৬ খেলাধুলো
নিউজিল্যান্ডের সিরিজ জয়। মণীশ মৌলিক ৬২
আশির পরে হাসি। অশোক রায় ৬৩ ছিয়াশির আগাম সম্মান । সুব্রত সিংহ ৬৪
ওट্যেস্ট ইল্ডিয়ানরা দারুণ ফর্মে । রাজা গুপ্ত ৬৫
দিব্যেন্দু দাবায় ‘অর্জুন’। নৃপতি চৌধুরী ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্স্সে রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০ अन्যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৪৯, ডাক্তারবাবু বলছেন‘৫৪ ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮, মজার থেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯ প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

## সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী






## তালম্মিছ্রির

 জগতে
## প্রবাদ



घहण काরकः
बी दूलाल ظШ ঢढ़


यूॅ्ध কढ़ल।


তাকে 乙বাবNగলাअ, কি কার় দাঁতেক্ক একনগগাড়ে কত হাঞলা अইডড श্য়...


## 

 3


## आव़, তाত़ अপ़̣,





[^0]

## জরুরি চিঠি

## আলোক সরকার

 কলকাতায় তার ঘরে শুয়ে আছে, কলিং বেল বেজে উঠল । দরজা খুলে দ্যাখে, রোগা-মতন একটা ৷্নাক। কেমন গস্ভীর-গস্ভীর উদাসীন-উদাসীন চেহারা। কোনও কথা না বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে তার হাতে দিল ।

খাম খোলারও তর সইল না, দ্যাখে, লোকটা রাস্তার প্রায় অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে । দু-একবার তবু চেঁচিয়ে ডাকল, "ও মশাই, একটু দাঁড়িয়ে যান ।" কানেও পৌঁছল না ডাক । কী আর করা যায় ! খাম খুলে ভিতরের কাগজটা টেনে বার করল। অনিম্মষ, তার বউয়ের ভাই, চিঠি লিখেছে । জানিয়েছে, এক্ষুনি তাকে একবার গোবরডাঙা যেতে হবে, ভীষণ দরকার ।

গোবরডাঙা শ্যামাপদর শ্বশুরবাড়ি। তার বউ এখন গোবরডাঙায় আছে।

এইরকম চিঠি পাওয়ার পর তো আর বসে থাকা যায় না । শ্যামাপদ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল । সাড়ে তিনটের একটু আগে-পরে একটা ট্রেন আছে বলে মনে পড়ল তার । সেটা यদি ধরা যায়, আর ট্রেন যদি ঠিক সময়েই পেঁছছ়, তা হলেও পৌঁছতে-প্পেঁছতে পাঁচটা বেজে যাবে । শীতকলের দিন, অর্থাৎ তখন প্রায় অন্ধকার।

শিয়ালদায় এসে দেখল, গাড়ি ছাড়তে তখনও মিনিট দশেক দেরি । ধীরেসুস্থে ট্রেনে উঠে জানলার ধারেই একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল সে। আর বসেই তার প্রথম ভাবনা হল, ভীষণ দরকারটা কী হতে পারে ।

গোবরডাঙায় এর আগে সে মাত্র একবারই গেছে । অর্থাৎ বিয়ের দিন । শ্বশুরবাড়ি গোবরডাঙার ঠিক কোথায়, স্পষ্ট জানা নেই তার । তবে স্টেশনের খুব কাছে যে, এটা তার জানা, আবছা-আবছা একটা পথও মনে পড়ছে তার । সেই পথ ধরে এগিয়ে একটi বাঁক নিলেই সামনে পড়বে

পোস্টআপিস, তার প্রায় মুখোমুখি তার শ্বশুরবাড়ি।
খুঁজে নিতে তেমন কিছু কষ্ট হবার কথা নয়।
সারা রাস্তা খুব উদ্বেগের মধ্যে কাটল। বারবার ঘড়ি দেখল, বিয়েতে পাওয়া নতুন ঘড়ি। এই বনগাঁ লাইনে গাড়ি মাঝে-মাঝেই থেমে যায়, এ অঞ্চলে এখনও তো ডবলল লাইন হয়নি। যত বেশি বার থামবে প্পাঁছতে তত বেশি দেরি। ওদিকে অন্ধকার হয়ে আসবে। সে শহরের লোক, সঙ্গে টর্চ রাখার কোনও অভ্যেস নেই তার। অন্ধকার হলে অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে তাকে।

কিন্তু স্টেশন থেকে আর কতটুকুই বা পথ।
গোবরডাঙায় যখন ট্রেন এসে থামল, তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে সে ঘড়ি দেখল । খুব বেশি দেরি হয়নি, ঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটা কুড়ি। শীতের দিনে অন্ধকার নেমে এসেছে অবশ্য, স্টেশনের আলোগুলো জ্বলছে, তবু গাছের মাথায়-মাথায় এখনও ছায়া-ছায়া আলোর রঙ দেখা যাচ্ছে।

স্টেশন থেকে আর কতটুকু, সে হেঁটেই চলে যেতে পারবে। তিন-চার মিনিট্টর, বেশি লাগবে বলে মনে হয় না । স্টেশনের বাইরে এসে সে হাঁটতে শুরু করল। স্টেশনের বাইরে অনেক দোকান, দোকানের আলোয় রাস্তা ঝলমল করছে। কিন্তু একটু এগোতেই পথ অন্ধকার হয়ে এল। তবু আবছ একটা আলো এখনও আছেই। সে দু’পাশ দেখতে-দেখতে চলল । নতুন জায়গার পথ দেখতে কার না ভাল লাগে !

আমবাগান, আমগাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে নারকেলগাছ। একটা পুকুর, তার পাশে বনতুলসীর ঝোপ, একটা ব্যাঙ লাফিয়ে নামল জলে।

তার হঠাৎ খেয়াল হল, অনেকক্ষণ পথ হ্রঁটঢছে সে । এতক্ষণ তো লাগার কথা নয় । ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল সাড়ে পাঁটটা বেজে গেছে, অর্থা দশ মিনিটেরও বেশি পথ হাঁটছে সে । অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, নতুন ঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটা জ্বলজ্বল করছে।

তা হলে পথ ভুল করেছে সে। যেদিকে যাবার কথা তার উলঢো দিক ধরেছে নাকি! নির্জন পথ, আশেপাশে কোনও বাড়িও দেখা যাচ্ছে না। শ্যামাপদর মনে হল, যে-পথে এসেছে আবার সেই পাথই ফিরে যাওয়া ভাল। তা হলে অন্তত স্টেশনে প্োঁছনো যাবে। কিন্ত্র এইটুকু আসতে কতবার বাঁক নিয়েছে সে, সব বাঁকগুলো মনে পড়বে তার ?

হঠাৎ দ্যাখে খুব কাছ দ্য়য়েই কে একজন যাচ্ছে। অন্ধকারে মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না, তা ছাড়া শীতের দিনে প্রায় সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। যাই হোক, ভগবান আছেন । প্রায় দৌড়ে ভদ্রনোকের কাছে গিয়ে বলল, "বলতে পারেন এখানে পোস্টজপিসটা কোন্ দিকে ?"
"কোন্ পোস্টআপিস ?" ভদ্রলোকের গলা একটু ধরা-ধরা ।
"খাঁতুরা পোস্টআপিস।"
খাঁতুরা পোস্টআপিসের সামনে প্োঁছতে পারলে আর কেনন চিন্তা নেই।
"খাঁতুরা পোস্টআপিস ? সে তো প্রায় সামনেই। আপনি সোজা কিছুটা গিয়ে প্রথম ডান দিকের পথে বাঁক নিয়ে কিছুটা এগোলেই দেখতে পাবেন।"

যাক্ বাঁচা গেল ! ভদ্রলোক আর কোনও কথা না বলে উলটো দিকের পথে চলে গেলেন। দেখা যাক এখন প্রথম ডান দিকের পথ।

কিন্তু কোথায় ডান দিকের পথ। কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুই তেমন স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না, সে ডান দিকের পথ পিছনে ফেলে এল্ নাকি। তা প্রায় আট-দশ মিনিট তো চলা হল। তার কেমন ভয় করতে লাগল। পথ একেবারে নির্জন । বাড়ি-घরও তেমন কিছ্ দেখা যাচ্ছে না, यা দু-একটা, তাও অন্ধকার।

লেষ পর্যস্ত ডান দিকে একটা পথ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে পথেরও কি শেষ আছে ? চলেছে তো চলেইছে। দু’পাশে বড় বড় গাছ, গাছের তলায় ঋরে-যাওয়া পাতার খসখস শব্দ ।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে কপালে ঘাম জমে উঠেছে শ্যামাপদর, এমন সময় দ্যাখে, কে একজন প্রায় পাশেই দাঁড়িয়ে। ভাল করে দেখে চিনতে পারে, চাদর-জড়ানো আগের সেই ভদ্রলোক। তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "কী, এখনও খুঁজে পেলেন না ? আশর্য ! এই তো প্রায় এসেই গেছেন, আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে দু’পা গেলেই খঁতুরা পোস্টআপিস ।"

কথা ক’টা বনে ভদ্রলোক আর একটুও দাঁড়ালেন না । অন্ধকারের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন । ভদ্রলোককে থামাতে পারলে সে তাঁকে পোস্টআপিস পর্যন্ত পোঁছে দেবার অনুরোধ জানাত। কিন্তু অন্ধকারে ভদ্রলোককে আর দেখাও যাচ্ছে না।

কী আর করা ! সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের পথ খুজজত হবে। মনে-মনে একটু ভরসা হচ্ছে অবশ্য, বোধহয় শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে সে।

কিন্তু কোথায় বাঁ দিকের পথ ! দশ-বারো মিনিট হাঁটার পর यদিও-বা বাঁ-দিকে কাঁটাঝোপ-ভরা একটা সরু গলি মেলে, সে-পথে যতই এগোয়, পথ আর ফুরোয় না। সে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে তার আর কোনও উদ্ধার নেই। সারা রাত এমনিই তাকে ঘুরে মরতে হবে। এই শীতে, এই অন্ধকারে ! এর পরিণতি কী, ভাবতে তার সারা-শরীর হিম হয়ে এল।

ঠিক এমন সময় আবার পাশেই সেই ভদ্রলোক। ধরা-ধরা গলায় বললেন, "কী আম্চর্য, এখনও ঘুরে মরছেন ! ওই তো সামনেই।"

তাঁকক কথা শেষ করতে না দিয়ে শ্যামাপদ বলল, "আপনি নিজে যদি একটু পোস্টআপিসের সামনে পোঁছে দেন, ভারী উপকার হয়। এই অন্ধকারে দেখছেন তো কিছুতেই খুজে পাচ্ছি না।"

ধরা-ধরা গলায় ভদ্রলোক বেশ জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "আমার পিছন-পিছন আসুন, এই তো দু-এক মিনিটের পথ।"

বাঁ দিকের ঝোপঝড়ের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ওই যে আলো-জ্বলা একটা ঘর দেখছেন, ওইটেই আমার বাড়ি। আসুন, একটু চা খেয়ে যাবেন।"

ঘড়িতে প্রায় সাতটা। শ্যামাপদ বলল, "আজ আর নয়, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি তো এখানকারই লোক, আর একদিন হবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "আর একদিন আবার কেন ! কতক্ষণই বা লাগবে । একে এই শীত, তার উপর এতটা ঘোরা । এক কাপ চা খেয়ে নিন, দেখবেন কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবেন ""

ভদ্রলোককে চটাতে ভয় হল । এখন ওঁর কথামতো কাজ করাই ভাল । রাজি হয়ে গেল শ্যামাপদ চা খেতে ।

ভদ্রলোক হনহন করে এগিয়ে চলেছেন, পিছন পিছনে চলেছে শ্যামাপদ। বেশিদূর যেতে হল না। উপরে টিন-দেওয়া ইটের দেওয়ালের একটা ঘরে पুকবার আগে ভদ্রলোক, পিছন ফিরে বললেন, "আসুন।"

ঘরের ভিতর খুব স্নান আলোর কুপির মতন কী একটা জ্বলছে। তার চারদিক ঘিরে অনেক লোকজন। সকলেরই প্রায় সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখ নিচু করে তারা নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা বলছে।

ভদ্রলোকের পিছন-পিছন শ্যামাপদ ঘরে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা সবাই মুখ উচু করল । শ্যামাপদ দেখল, তাদের ভুরু কেমন যেন কুঁচকে উঠছে । কোথায় যেন খুব একটা সন্দেহ হচ্ছে তাদের।

তাদের মধ্যে একজন ম্লান আলোর কুপির মতন জিনিসটা নিয়ে উढে দাঁড়াল । হাত উচু করে কুপিটা মুখের সামনে ধরন তার ।

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই বনে উঠল, "আরে, এ তো সে নয় !"
আর অমনি একসঙ্গে দশ-বারোটা হাত ভীষণ জ্েোরে ধাক্কা দিল তাকে । হুমড়ি খেয়ে পড়ল শ্যামাপদ, একরাশ বাসনপত্র, চেয়ার-টেবিল একসঙ্গেই চারদিকে আছড়ে পড়ল তার । কী ভীষণ শব্দ!

ভয়ে আতঙ্কে বিহুল শ্যামাপদ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে দেখল, সে স্টেশনের প্লাটফর্ম্ম দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ করে এইমাত্র ট্রেন ছাড়ল, তার পাশ দিয়ে ট্রেন চলেছে বনগাঁর দিকে ।

আলো-জ্বলা প্লাটফর্ম লোকজন ফেরিওলা সব কত স্বাভাবিক । সে অবাক হয়ে চারদিকে চাইল । হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল় তার । পাঁচটা বেজে একুশ মিনিট ।

সে এতক্ষণ প্লাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল ? এতসব ঘটনা কোনও কিছুই ঘটেনি তা হলে !

এমন নাকি মাঝে-মাঝে হয় । সে শুনেছে । এইরকম বিভ্রম কখনও-কখনও কারও-কারও জীবনে ঘটে। তারও এমন ঘটল নাকি! তবু কত স্পষ্ট সে সব মনে করতে পারছে। সবগুলো পথ, পথের পাশের ছবি ।

সারা শরীর ঝিমঝিম করছে তার।
সে ঠিক করল আর হেঁটে যাওয়া নয় । স্টেশন থেকে বাইরে এসে একটা রিকশায় উঠল ।

খাঁতুরা পোস্টআপিসের সামনে রিকশা এল দু’-তিন মিনিটেই । পোস্টআপিসের উলটো দিকে একটু ওপাশে তার শ্বশ্তরবাড়ি । শ্যমাপদ দেখেই চিনতে পারল । বাড়ির ভিতর আলো জ্বলছে । দরজা বহ্ধ ।

বাগান পার হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় শব্দ করল শ্যামাপদ । একটু পরেই দরজা খুলল।

দরজার ওপাশে বাড়ির তিন-চারজন । সবাই যেন খুব অবাক হয়ে গেছে । সবার মুখ কেমন যেন প্রশ্ন মাখানো । শ্যামাপদ স্পষ্ট বুঝতে পারল, এ-সময় ওরা কেউই আশা করেনি তাকে।

শ্যামাপদর খুব খারাপ লাগল । বেশ রাগও হল তার । এ কী রকম ব্যাপার । সে তো আর এমনি আসেনি, রীতিমতো চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে তাকে ।

তার বউও এসে সামনে দাঁড়িয়েছে, তার চোখেও কেস্মন যেন অপ্রস্তুত ভাব।

শ্যামাপদ বলল, "অনিমেষের চিঠি পেয়ে এলুম । কী সব জরুরি দরকার-টরকার লিখেছে।"
"চিঠি!" তিন-চারজন অস্ফুট বিস্ময়ভ়রা গলায় বলল । তাদের মধেযে অনিম্রেষও আছে।

শ্যামাপদ পকেট থেকে খামসুদ্ধ চিঠিটা টেনে বার করে अनিমেষের হাতে দিল । এটা রীতিমত মান-সম্মানের ব্যাপার । বিনা নিমন্ত্রণে সে শ্বশুরবাড়িতে আসতে যাবে কেন !

अনিমেষ খাম থেকে চিঠিটা বার করল় । সাদা ভাঁজ-করা কাগজ, অनিম্মে ভাঁজ খুলল তার । তারপর অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে চাইল।

সবাই ঝুঁকে পড়ল চিঠির দিকে । শ্যামাপদও মাথা বাড়াল। সাদা ধপধপে কাগজ, সেখানে একটা অক্ষরওও লেখা নেই । ছ্বি : জয়ন্ত ঘোষ




আটলাধ্টিকের ধারে মিনাক থিয়েটার। মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মুক্তমঞ্চ


প｜হাড় আর সমুদ্র আমাকে বারবার ঘরছাড়া করে । পাহাড় যখন টানে তখন মনে হয় মাটির পৃথিবী ছেড়ে নীল দিগন্তের কাছে চলেছি । আর অতলান্ত সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়ালে সমস্ত বাধা－বন্ধন মুছে যায় । মনটা হাল্কা হয়ে ভেসে যায় ঢেউয়ের দোলায় ।

সবাই যখন ব্রিটিশ আইলস－এ বেড়াতে যায় তখন লণুন বা তার আশপাশেই ঘুরে বেড়ায় । আমার কাছে কিন্তু লণ্ডন， কেন্ট，ব্রিস্টল বা শেফিল্ডের মতো জায়গা তত লোভনীয় নয়， যত বেশি লোভনীয় কন্নওয়ালের শহর ট্রুরো। আমার এক আগ্মীয়ও তাই আমাকে বলেছিলেন，＇যানজটের শহর কলকাতার ভিড়ভাট্টা ছেড়ে আর－এক শহ্রে ঢুকছেন্ন কেন ？বরং একবার চলে আসুন ট্রুরোতে। দেখবেন পাহাড় আর সমুদ্র কেমন মিতালি পাতিয়ে আছে ！নরম সবুজে ঢাক্ উপত্যকার এমন নিখুঁত ছবি আর কোথাও পাবেন না । এর সঙ্গে আছে ব্রিটিশ আইল্যাণ্ডের শেষ প্রান্তভূমি ল্যাণ্ডস এণ্ড । তার খুব কাছেই রয়েছে মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার । প্রকৃতির এরকম অফুরন্ত সৌন্দর্য আর কোথায় পাবেন ！＇এমন সাদর আমন্ত্রণ ！সাড়া না－দিয়ে পারি ！চলে গেলাম ট্রুরোতে ।

আমার আञ্মীয় অহীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী ক্যাথলিন সাগ্র⿰三 অভ্যর্থনা জানালেন । ওদের ছেলেমেয়ে শন，দেব，রণ আর মারিয়াও মিষ্টি रেসে বলল，＂ওয়েলকাম।＂

আমি अহীন্দ্রনাথকে বললাম，＂লগ্ডন，কেন্ট，ব্রিস্টল， শেফিল্ড ছেড়ে পাহাড় এবং সমুদ্র দেখব বলে এখানে এসেছি निরাশ হব না তো ！＂

অইীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন，＂দু－একদিন থেকেই দেখুন না। দেখবেন，কখন निজের অজান্তেই ছুটিটা বাড়িয়ে ফেলেছেন।＂

প্রথম দু－তিনদিন ট্রুরো শহরের ধারেকাছে ঘুরে－ঘুরে অনেক কিছু দেখলাম । মার্কেটিং সেন্টার，ট্রুরো স্কুল，চার্চ，ক্যারাভান， গার্ক । তাতে মন ভরল না । আす্মীয়－ভদ্রলোককে বললাম， ＂কোথায়，তেমন কোনও মন－ভরানো প্রাকৃতিক দৃশ্য তো দেখতে পেলাম না ！＂

উনি বললেন，＂চলুন，কালই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি ল্যাণ্ডস এণড এবং মিনাক থিয়েটারে । দেখে বলবেন মন ভরল কি ना।＂

ল্যাণ্ডস এণ্ড । ব্রিটিশ আইল্যাণ্ডের শেষ প্রান্তভূমি । সমুদ্র

দিয়ে ঘেরা। আটলাণ্টিক সমুদ্রের ধারে বসে একটা গ্রুপ-ফোটো তোলা হল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকালাম। দূরে বিন্দুর মতো ভেসে যাচ্ছে ব্রিটিশ ওয়াচ-শিপ। এরাই দিন-রাত সি কেস্ট পাহারা দিচ্ছে। ল্যাণ্ডস এণুর কাছেই আছে ব্রিটিশ নেভাল বেস। জলদস্যুরা এখানে আসত। দূরে জলদস্যুদের একটি জাহজের ভাঙা টুকরো পড়ে থাকতে দেখলাম। এর পর গেলাম মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার দেখতে।

মুক্তমঞ্চ অনেক দেখেছি। কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের ধারে সি. আই. টি’র মুক্তমঞ্চও আমার দেখা। বেম্বাইতেও ওপেন সিন্নেমা হল দেখেছি সমুদ্রের কিছু দৃরে। কিক্তু এইসব মুক্তমঞ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাথার উপর ছাদ নেই। এভাবেই আকাশ দেখানো হয়েছে এইসব মুক্তমঞ্চে। কিন্তু এই মিনাক থিয়েটার একেবারেই অন্যরকম।

মিনাক থিয়েটারের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ানাম, চোখ জুড়িয়ে গেল। পাহাড় কেটে-কেটে অর্ধচন্দ্রাকার গ্যালারি ধাপে-ধপেে নেমে গেছে। গ্যালারির নীচে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে গোল স্টেজ। পিছনে অর্ধবৃত্তাকার একটুখানি দেওয়াল। তার পিছনে আটলাপ্টিক সমুদ্রের উদ্দাম জলোচ্ছ্যস। দেখতে-দেখতে মনে হন, এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! এ কি ব্রিটিশ আইন্যাণ্ডের কোনও জায়গা, নাকি দু’হাজার বছরের পুরনো রোমান সাম্রাজ্যের কোনও শহরের ভগ্মাবশেষ!

গ্রানাইট পাহাড় কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে মিনাক থিয়েটারটি। ল্যাণ্ডস এণ্ড এবং লোগন রকের মধ্যে গ্রানাইট ক্লিফের ফাঁকে পোর্থকুনো বে’র মধ্যে তৈরি এই থিয়েটার । শুধু এ-দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে এটিই বোধহয় একমাত্র মুক্তমঞ্চ, যা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে।

টিকিটঘরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ওঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, এই মিনাক থিয়েটরের ঢালু গ্যালারি এরকমভাবেই ছিল, নাকি তৈরি করা হয়েছে।

ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিনাক থিয়েটারের কেয়ারটেকার । নাম এডি। ওরু থেকেই উনি এখানে আছেন। একটু হেসে বললেন, "আগে তুনুন, কেন এমন করে এই থিয়েটার বানানো হল। রাওনা কেড ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। খোলা আকাশ, উদ্দাম জলরাশি এরং পর্বতমালার মধ্যে যে মোহময়তা আহে, বদ্ধ ঘরে তা পাওয়া যায় না ; এ-কথা এই ভদ্রমহিলা জানতেন । শিল্পকলায় রোমান সাম্রাজ্যের অবদানের কথা মনে রেথে রোমক স্থাপত্যের ঢঙে ১৯৩২ সালে বানিয়েছিলেন এই থিয়েটার।"

সত্যিই অপৃর্ব। থিত্যেটারের দু’ধারে উঁচুতে দুটো ঝুলন্ত ব্যালকনি, ঠিক থিয়েটারের বক্সের ঢঙে বসানো। গ্যালারিতে বসে স্টেজের দিকে তাকালাম। সমুদ্রের দুরন্ত বাতাস সারা গায়ে একটা ঠাণ্গ আমেজ ছড়িয়ে দিল। দূরে ভেসে চলেছে হরেক রহের ছোট ছোট বোট । মুभ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ।

অহীন্দ্রনাথ বললেন, "সন্ধে পর্যন্ত থাকুন। মিনাক থিয়েটারের আজকের প্রোগ্রামটা দেখে যান । এখন চলছে ‘দি অ্যাডমিরাল ক্রিশটন’। প্রতিদিন দুটো করে শো। আড়াইটেয় এবং সাড়ে আটটায়। টিকিটের দারুণ চাহিদা। আগেভাগে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। শো শুরুর দেড়ঘণ্টা আগে

টিকিট দেওয়া শুু হয়।"
আমি কেয়ারটেকার ভদ্রলোককে জিজ্জেস করলাম, "কত লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে ?"

তিনি জানালেন, ১১২০টি আসন আছে। গ্যালারিতে আছে ১৬টি ধাপ। প্রতি ধাপে গড়ে ৭০টি আসন।এ ছাড়া দু’ধারে দুটি স্পেশ্যাল বক্স। বক্সের জন্যে স্পেশ্যাল ফি ও বুকিং লাগে । বড়দের জন্যে লাগে ২ পাউণ্ড 80 পেন্স । চোদ্দ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে ১ পাউণ্ড ৩০ পেন্স । এই বুকিং দু-তিনদিন আগে থেকেও করা যায়।

প্রথম থিয়েটারের ম্মৃতি উদ্ধার করে মিঃ এডি জানালেন, রাওনা কেড থিয়েটারটি বানাবার পর লোকাল থিয়েটার গ্রুপ তাঁর কাছে অনুরোধ করলেন, তাঁরা ‘দি টেস্পেস্ট’ করবেন। করেও ছিলেন ওই নাটক। সাতদিন খুব રৈ তৈ করে চলেছিল নাটকটি। সেই শুরু হন মিনাক থিয়েটারের যাত্রা । এবারের 'সামার ফেস্টিভ্যাল’-এ একনাগাড়ে ১৫টি নাটকের ব্যবস্থা


পাহাড় কেটে ধােে-ধাপে নামানো হয়েছে মুক্তমধ্েে'আসনের সারি रয়েছিল। '৮৫ সালের ২৫ মে থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর এই ১১০ দিন হন সামার ফেস্টিভ্যালের মরসুম। এর মধ্যে ৮০টি শো হয়েছিল।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে মুঞ্ধ হয়ে গেলাম। আমার প্রশংসার উত্তরে তিনি বললেন, "মিস্ রাওনা কেড সারা জীবন তাঁর সমন্ত পরিশ্রম, অর্থ, চিন্তাভাবনা !দিয়ে তৈরি করেছিলেন মিনাক থিয়েটার। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। ১৯৩২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এতঞুলো বছর তিনি একাই থিয়েটারের সবকিছু চালিয়ে গেছেন। ১৯৭৬ সালে একটি ট্রাস্ট তৈরি করে সমস্ত দায়িত্ব তিনি ওদের হাতেই দিয়ে গেছেন।"

রাওনা কেডের সারা জীবনের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি মুক্তম্চ মিনাক থিয়েটার দেথে অভিভূত হয়ে গেলাম । মিস্ রাওনা কেড মারা গেছেন ১৯৮৩ সালে। কিন্তু তাঁর কীর্তি চিরদিন তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। চলে আসবার আগে যখন শেষবারের মতো মিনাক থিয়েটারের দিকে তাকালাম, তথন মুক্তমঞ্পের পিছনে সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউয়ের সঙ্গে চলেছে সৃর্থ্রে সোনালি আলোর লুকোচুরি খেলা!

## সময়ের কম-বেশ্গি

## সুব্রত রায়

Јর্যর্য় আলো তো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। তা পৌঁছতে কত সময় লাগে বলতে পারো ? আট মিনিট।
উঁহু। হল না। চারশেশা বিরানব্পুই সেকেন্ড। মানে আট মিনিট বারো সেকেন্ড। বারো সেকেল্ডে আলো প্রায় সাড়ে বাইশ লাখ মাইন ছুটে যায়। সেটা বাদ দিলে হবে কেন !

মানুষের বুকে হৃৎপিণের মুকপুক খুব জরুরি। থাকনে আছি। না থাকলে নেই। তাতে সময় লাগে কত?

ঠিক এক সেকেণে। অর্থৎ দूটি মূল নার্ভের মাঝখানের অংশ বা সাইন্যাপস অতিক্রম করতে সংবেদন যে সময় নেয়, তার হাজার অুণ। সাবানের বূদ্দূদ্য ফাটতেও ওই একই সময় লাগে। 0.00ゝ সেকেল্ড।

রাইফেন, বুলেট, ফায়ারিং শব্দগুলো সকলেরই শোনা। বলো তো, বুলেটের মাথার ওই ক্যাপ বা ঢাকনাটা ফায়ারিংয়ের সময় ফেটে যেতে কত সময় লাগে ?

পাকা এক মাইজ্রেসসেকেন্ড। অর্থৎ সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

ভাবছ এত কম সময়! কথায় বলে, ‘সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়’। নদীর স্রোত কথাটা এখন পালটে ফেলা উচিত। এটা বিজ্ঞানের যুগ। প্রযুক্তির যুগ। প্রগতির প্রচণ গতি এখন সময়কে রকেটের বেগে ছোটাচ্ছে। তাই সময়ের কয়েকশো কোটি ভাগের একভাগের দামও আজকালকার বাজারে টাকার অক্কে হিসেব করা যয় না।

পারমাণবিক গবেষণাকেব্দ্রে ভারী জল লাগে। বৈজ্ঞানিক নাম ডয়েটেরিয়াম। সংকেত ডি ই ও। একটা ডি ই ও দানাকে ইদানীং খূব সহজেই অন্য পদার্থের গায়ে ঝালাই দেওয়া হচ্ছে। তবে সেখানে কোন রাংকান লাগছছ না। শক্তিশানী লেসার রর্মিকে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। একই সঙ্গে তাপ ও প্রচণ চাপ দিয়ে এই'ডয়েটেরিয়াম-দানাকে গেঁেে .দেওয়া।

সমষ্ত ঘটনায় মোট সময় লাগছছ এক ন্যানো সেকেড্ড। মানে সেকেন্ডের একশো কোটির এক ভাগ। ডি দু ও যখন অপেক্ষাকৃত বড় কোনও অণুর সজ্গে জুড়ে যায়, তখন তা শক্তি বিকিরণ করে। তৈরি হয় প্রচণ তাপ, যা কয়েক কোটি ডিত্রি সেলসিয়াসের সজ্ে সমান। পদ্ধতিটি বিজ্ঞানের নতুন আবিকার। তবে প্রকৃতি নামক আশ্চর্य বিজ্ঞানীর কাছে কিস্তু ছেলেখেলা। কেননা, এই নিয়মেই সৃর্যে তাপ তৈরি হচ্ছে। বিকিরণ হচ্ছে আলোর। পৃথিবীতে দিন ফুটছে। সেই সৃষ্টির একেবারে গোড়ার থেকে।

সময়ের মাত্রাটা আরও কমানো যায়’। বিষ্ঞান এথন আরভ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। কিস্তু কম্রে


দিকে না গিক়ে বরং উলটো পথে চলি এসো।
এবার বলো, পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার মধ্যে সময়ের ফারাক কত ? উত্তরটা জানো নিশ্চয়? ছ’ घणा।

পৃথিবীর নিজের অক্ষে প্রদক্ষিণ করতে কতঋণ লাগে ? একেবারে নিখুঁত সময় বলব ? ৮৬,১৬৪•১ সেকেন্ড। অর্থাৎ তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার দশমিক এক সেকেন্ড । বছর ঘুরতে লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্া 了৩ মিনিট ৫৩ সেকেল্ড বা ৩১,৪৭२,৩২৯ সেকেন্ড।

কয়লাকক আমরা সকলেই চিনি। সেই কয়লা যা দিয়ে তৈরি,. তা হন কার্বন। কার্বনের আবার প্রকারভেদ আছে। সেগুলোকে বনে আইসোটোপ। এরকমই এক আইসোটোপ সি-ফোরটিন। এটি তেজক্ক্রিয় পদার্থ। তেজস্ক্রিয়তার অর্থই হল সর্বদা তেজক্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করার ক্শত।

তত্জ্রের দিক থেকে এই বিকিরণ ক্ষ্মতার আয়ুক্ষান অ্রনন্ত। বিজ্ঞানীরা তাই এসব পদার্থের হাফ-লাইফ বা অর্ধেক-জীবন বার করেন। যাক, আপাতত সেসব আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের দরকার সময়। সি-ফোরটিনের হাফ-লাইফ হল সতেরো কোটি নব্বুই লক্ষ সেকেন্ড, বা ৫৭০০ বছর। এই সময়কে ভিত্তি করেই পুরাত্্ৃবিদরা প্রাচীন যুগের বহু খুঁজে-পাওয়া দ্রব্যের বয়স বার করেন।

একাু আগে পৃথিবীর কথা হচ্ছিল। পৃথিবী হল সৌরজগতের সদস্য। রাজা স্বয়ং সূর্य এক মাঝারি সাইজের নক্ষ্র। এমন হাজার হাজার নক্ষত্র মিলে আমাদের ছায়াপথ। যার নাম মিলকিওয়ে। আর এই ছায়াপথথর নিি্দিষ্ কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ঘুরে চলেছে নক্ষর্রো ও তাদের নিজস্ব পরিবারবর্গ।

আমাদের সৌ্র্রগতের এক পাক পুরো পথ চক্কর দিতে লাগে ৭,০৮০,000,000,000,000 সেরেন্ড। মানে বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সময়টটকে বলেন কসমিক ইয়ার। পৃথিবীর ২২৫,০০০,00০ বছরের সমান একটি মহাজাগতিক বছর! পৃথিবী সৃষ্টির পর বিজ্ঞানীদের হিসেবমরো এমন পুরো দশটা মহাজাগতিক বছর ঘুরে গেছে।

সময় নিয়ে এত কথার পর একটা প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই উঠছে। এই ইউনিভর্স বা মহাবিশ্ধের বয়স কত ? সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়েছিন কবে ? এর উত্তরে বলা যায়, খুব সম্প্রুত একটা হিসেব করে জানা গেছে, আজ থেকে প্রায় প্য়তাল্লিশ মহাজাগতিক বছর আগে মহাবিস্বের সৃষ্টি। আর-একটু ভেঙে বলি। আমাদের পৃথিবীর হিসেবে ১০,১২৫,০০০;000 বছর! অর্থা ৩২০,000,000,000,000,000 সেকেল্ড!

मृर्ख্র আলো এই যে রোজ সকালে পৃথিবীতে প্পৌছয়, তাতে কময় লাগে $৮$ মিনিট ১২ সেকেণ ; ওদিকে আবার সৌরজগতের এক পাক পুরো প্থ চক্কর দিতে মোট সময় লাগে २२ কোটি ৫○ লহ্ষ বছর


সুদেব বকসি
.শীতকালে যে শীতেরঞ শীত লাগে, তাই সোয়েটার বানিয়ে দিই আগে। দু’হত ভরে দিই যে তাকে আরও লেপ-কম্বল, টुপপ ও মাফ্লারও। পাঠাই তাকে দিঘা-গোপালপুরে; সুযোগ পেলে আরেকাু বা দূরে। শীতকালে खে শীতের डীযণ খিদ্দ, খিদের চেয়ে খাওয়ার নেশাই বিঞ্েে রয়েছে তার জিভের আগায়, ঠৌটট, অনায়ালেই তাই তো মুখে ওঠে নলেনগুড় ও জয়নগরের মোয়া, কমলা-কপি-কড়াইষ্টির ছোয়া। শীতকালে যে শীতजরভ চাই খেলা, সকাল, দুপুর, কিংবা বিকেলবেলা ক্রিকেট থেলে এবং ভলি, খো-খো, উঠবে না সে, যতই তাকে বকো। শীতকালে মে শীতের厅 শীত লাগে, কিন্তু সে তো ওঠে সবার আগে। নয় সে কুঁড়ে, ছয় না কাজে ভুল, ফোটায় গাছে হরেক গাঁাফুল। घबन : ल्वरामि लय

## অথচ দুঃখ

## প্রভাকর মাঝি

বড় বড় মানুষ্েের ত্যাগ বড় বড়, লোকমুখে লোনো, নয় ইতিহলে পড়ে। আরও তাগ আছে চুপ চিরদিন ধরে, কাগজে রেরোয় না তা তৈহৈ করে। আসলে এটাই রীতি এই দুনিয়ায়, গুঁয়ো যোগীদের গাঁয়ে ভিখ মেলা দায় ! বলতে নিজের কথা সক্কেচ পাই, তুমি যেন শ্লাঘা ভেবে নিয়ো না, দেহোই। অ্যানুয়ালে অতি সোজা অঙ্ক সকল ইচ্ছে করেই ভুন করলাম, ফল হত্নাতে, হারাধন হল তো প্রথম, তবে বলো, এই তাগ কার চে৫্যে কম ? অথচ দুঃখ, কেউ বুঝল না আরনা অঙ্ক স্যার, না বা ঝানু রিপোর্টর।



## বিজনকুমার ঘোষ

คকাশবাবুর মনে খুব দুঃখ। অখ্যাত মুচকুন্দপুর স্টেশনে পড়ে রয়েছেন，তাই এই অবস্থা। হারুর এত বুদ্ধি， ভাল－মন্দ বিচারের ক্ষমতা，দেশপ্রেম－সব বৃথা গেল । কেউ জানতেই পারছে না যে মাতলা নদীর একটা সাধারণ কুমিরের মধ্যে এত গুণ থাকতে পারে！প্রচারের অভাবেই তো। অথচー অথচ ওড়িশার সিমলিপালের খৈরি নামে এক বাঘকে নিয়ে কত মাতামাতি！কাগজে কাগজে খৈরি，そৈরির পালক－পিতার ছবি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এক বিখ্যাত কবি খৈরিকে নিয়ে কবিতা निখলেন । এমনকী，ওর ওপর বই পর্যন্ত বেরিয়ে গেল ！তা হল্েে আমার হারু কী দোষ করল ？

ঠিক এই’ সময় বরানগরের টবিন রোড থেকে শ্রীমান কৌশিকের চিঠি এল।

শ্রীচরণেষু পিসেমশাই，মনে একদম দুঃখ রাখবেন না । বকুলদির বিয়েটা ভালভাবেই হয়ে গেছে। তবে হারুকে না দেখতে পেয়ে সবাই হতাশ। কী আর করা যাবে ！ভবিষ্যতে কোনও সুযোগ পেলে ওকে এখানে আনার চেষ্টা করব। অবশ্যই নতুন পন্থায়，যাতে ওর মাথা না বিগড়ে যায় ।

আগের কথায় ফিরে যাই। হারুর কলকাতা দর্শন সুখের না হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ও কিন্তু দারুণ তৈচৈচে ফেলে দেয়। কলকাতার ইংরেজি，বাংলা সব কাগজেই আমদের অত্তিপ্রিয় হারুর খবর বেরিয়েছে। হয়তো তোমার তা নজরে আসেনি । তাই আমি মাত্র দूটি পত্রিকার কাটিং পাঠাচ্ছি।
‘দৈনিক কোলাহল’ পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয়েছে ：মঙ্গলময়ের কোনও ঔভ ইচ্ছাই কি এই অদ্ভুত－দর্শন জীবের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে ？আমাদের প্রশ্ন ইহাই। কেননা，মুখ্যমন্ত্রী হইতে পুলিশ কমিশনার，ট্রাফিক－পুলিশের উলটাপালটা কাজ বন্ধ করিতে কখনও নরম，কখনও গরম， কখনও বা গলাখौঁকারি দিয়া কতভাবেই না উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু সবই যেন ভস্মে ঘি ঢলা！ পুলিশ－লরিওয়ালা সম্পর্ক সেই আদায়－কাঁচকলায় রহিয়া গিয়াছে। সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের কালো হাতে দুই－দুইবার দাঁতের চিহ্হ আঁকিয়া দিয়া মঙ্গলময় এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন，ওরে আমি আছি，আর ভয় নাই। এইভাবে নির্যাতিত মানবা丬্মাকে（এ－স্থলে লরিওয়ালা）বরাভয় मিতে যুগে－যুগে মর্তধাম্（এ－স্থলে কলিকাতায়）নাম্যারপপে

## Civib Eलाप जततड ऐम्राई गক्ऊिम्तास्ती भातीयू



আমার আবির্ভাব ঘটে!
অতএব আমাদের প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে। আমরাও் মঙ্গলময়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে চাই, ওরে আর ভয় नाই!

বহুল প্রচারিত ‘সাপ্তাহিক সর্ষেযুল’ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন : মঝেে-মাঝে চিরচেনা কলকাতা শহর রহস্যে ভর করে পলকে অচেনা হয়ে যায়। তখন কোথায় বা থাকে ফুটপাথের জবরদখল দোকান, চলমান ট্রাম, কোথায় বা প্রিয় দলের পরাজয়ে ময়দান-ফেরত জনতার বিষাদ-স্রোত! তখন সবকিছুই রহস্যের দোলায় দুলে উঠে অচেনা রঙ ছড়াতে থাকে। বলতে দ্বিধা নেই, স্টাফ রিপোর্টীরের জীবনে এইরকম মুহूর্ত খুব কমই মেলে।

সাত জুন বেলা তিনটেয় আমদের অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং। ওপাশ থেকে জনৈক বিশিষ্ট নাগরিকের আর্তকন্ঠ : শিগগির চলে আসুন এন্টালির মোড়ে। মোটর গাড়ির ভিতর এক অদ্ভুত-দর্শন জীবের আবির্ভাব। অনেকটা কুমিরের মতো দেখতে। উঃ, দাঁতে কী জোর মশাই! সর্বশক্তিমান পুলিশ পর্যন্ত ছটফটট করছে। দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। ব্রিটিশ আমল থেকে কলকাতায় আছি, কিন্তু এই রंকম অদ্ডুত দৃশ্য কখনও দেখিনি। মোটর গাড়িটা এইমাত্র সুরেশ সরকার রোড দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল। জনতা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর বলতে পারছি না-

কাট!
খবরের উৎস এটুকুই। বলা বাহ্ল্য, আমার সাংবাদিকের রক্ত নেচেকুঁদে উঠল। তক্ষুনি সম্পাদকের আশীর্বাদ পকেটে ুুজজে বেরিয়ে পড়ি। ড্রাইভারের নাম তুরন্ত সিং। अতিশয় পাকা হাত, এক মিনিটের মধ্ব্যেই এন্টালির মোড়। সত্যি লजভণ্ড কাণ্ড সেখানে ! জনতা আতক্কগ্রন্ত। আ্যাম্বুলেল্স এসে আহত পুলিশকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

প্রত্ক্ষ্দর্শীর বিবরণ অনুযায়ী আমরা গাড়ির মুখটা দক্ষিণে ঘুরিয়ে দিলাম । অনেকেই জানালেন, গাড়িটা বালিগঞ্জের দিকে ছুটে গেছে। গড়িয়াহাটার মোড়েও ঠিক একই ঘটনা । এখানে দাঁত গভীর হয়ে বসে। তাই পথচারীদের চোথে-মুথে আতক্কের ছাপও গভীরতর। প্রকাশ, অভূতপৃর্ব দৃশ্য দেখে তিনজন মূর্ছ যান । দোকানপাট দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। দেখতে-দেখতে বিশাল এলাকা জুড়ে যানবাহন অচল হয়ে পড়ে। দৌড়ত্ত গিয়ে পাঁচজনের পা ভাঙঙ। ঢাকনাহীন ম্যানহোলের মধ্যে পড়ে যায় তিনজন। আতঙ্ক যেন সংক্রামক ব্যাধি! অনেকেই জানে না ব্যাপারটা কী, তবু ছুটতে থাকে।

ভাগ্য ভাল, এক লহমার জন্যে সেই মোটর গাড়িটা নজরে আসে। চালকের বয়েস খুবই অब্প, কিন্তু তুরন্ত সিংকে গাড়ি চালানো শেখাতে পারে। ককননা, যে গলিতে রিকশার চলতে কষ্ট হয়, সেখানে গাড়িটা ওই ছোকরা অনায়াসে ঢুকিয়ে মুহूর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশের গাড়ি এখানে এসে মার খায় । পেছনের সিটে দুটি ছেলে এবং একটি কচি মেয়েকে দেখা গেল । হাঁ, ড্রাইভারের পাশেও আর একজন ছিল কালোপানা। কিন্তু অদ্ভুত-দর্শন জীবটি কোথায় ? এত বড় কাণ্ডের নায়ক কী কর্পৃরের মতো উবে গেল ?

হাসপাতাল সৃত্রের খবর : পুলিশদ্বয়ের অবস্থা ক্রমশ

উন্নতির পথে । মেডিক্যাল বুলেটিনে বলা হয়, হাতে করাতের মতো সারি-সারি দাঁতের চিহ্। তবে বিষের পরিমাণ খুবই কম । কুমির-জাতীয় জলচর প্রাণীর হঠাৎ আক্রমণ বলেই মনে रয়।

তবে এতে অন্তত একটা উপকার হয়েছে, পুলিশ ও লরিওয়ালাদের মধ্যে আগের সেই বৈরী ভাব আর নেই। বরং ‘তবিয়ত আচ্ছা যায় তো’, ‘কাঁহা যানা হায় ভাইয়া’ —ইত্যাকার কুশল প্রশ্ন বিনিময় করতেও নাকি শোনা যাচ্ছে আজকাল ।

আমাদের প্রশ্ন, ক্ষণিকের অতিথি শহরে যে উপকারটা করে দিয়ে গেল সেটা কত দিন বজায় থাকবে ? বলা বাহুল্য, উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে !

চিঠি এবং পত্রিকার কাটিং পড়ে তো বিকাশবাবুর আনন্দ আর ধরে না! বারবার জোরে-জোরে পড়তে লাগলেন সবাইকে ুনিয়ে। নটুর মা রোজের দুধ দিতে এসেছিল, তাকেও ধরে শুনিয়ে দিলেন । বাসন মাজার ঠিকে बি সুশীলাও বাদ গেল না । মুচকুন্দপুরের হিরো তখন রেলের পুকুরে আপন মনে সौঁতার কাটছিল। কাষ্ত ডেকে নিয়ে এল। বিকাশবাবু তার সামনেও চিৎকার করে পড়া শুরু করে দিলেন ।

যেন কতই বুঝতে পারছে, এমন ভঙ্গিতে হারুর মাথা নাড়া দেথেই তিন ভাই-বোন চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা, দেথে যাও, দেখে যাও।"

মা রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে ব্যাপার দেখে গर্বে হেসে উঠলেন, "সত্যিই তো, কঠিন লেথাও ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে। আমার হারুর কত বুদ্ধি!"

বিকাশবাবু বলনেন, "কৌশিকের জন্যেই হারুর এত নামযশ! পাড়াগাঁয়ে থাকি, সব সময় নজরে আসে না, তাই কাগজের কাটিং পর্যষ্ত পাঠিয়ে দিল। নাঃ, ছেলেটা জীবনে উন্নতি করবে, দেথে নিও।"

তক্ষুনি .সাইকেল চালিয়ে শাষ্ত দুই মাইল দূরের হলধরকাকাকে খবর দিয়ে এল। হনধরকাকার পুরনো আমলের একটা ক্যাম্রো আছে। গ্রমে বিয়ে, পৈতে, শ্রক্ধে অর্ডার পেলে ছবিটবি তুলে দেন ।

তো, ভরদুপুরে বিরাট ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে, তেপায়া হাতে হলধরকাকা এসে হাজির। বিকাশবাবু হারুকে কোলে নিয়ে পুকুরপাড়ে প্ররপর অনেকগুলি ছবি তুললেন। শান্ত, কান্ত, খুকুর মাথায় চড়ে হারু দারুণ একখানা পোজ দিল ! ক্যামেরায় ক্লিক।

মা’র কপালটা খারাপ। হারুকে কোলে নিতেই বিরাট সাইজের এক বেআক্কেলে মেঘ আকাশের রাজাকে কম্বল চাপা দিল। তার মানে এখন আর ফোেো তোলা যাবে না। এই সুযোগে মা হারুকে সাজাতে বসলেন। মুখে স্নো-পাউডার আর লম্বা কপালে লাল টিপ-হারুকে আর চেনাই যাচ্ছে না। তাঁর যুক্তি, পয়সা খরচ করে মখন ফোটো তোলা হচ্ছে তখন ও কেন সাজবে না ?

খুকু এই সময় ড্রয়ার থেকে সেন্টের শিশি আনতে হাসির ধুম পড়ে গেল। বোকা মেয়ে !

মেঘের কোলে ফের রুপোলি ঝিলিক। হারুকে নিয়ে আর একদফা কাড়াকাড়ি। গ্রামে এই সময় কোনও বিয়ে, আদ্ধ পৈতে নেই। যাক, হারুর কন্যাণে হন্ররকাকার ই-পাইস

সেদিন দুপুরে স্টেশনের অফিসঘরে বসে কাজ করছিলেন বিকাশবাবু । इঠাৎ মনে হল পায়ের ওপর আরশোলা চলাফেরা করছে। তাকিয়ে দেখেন আরশেলা নয়, রেলের বিরাট টেবিলের তলায় একটি মানুষ ঢুকেছে প্রণাম করতে। চেঁচিত়ে ওঠঠন, "কে ওখানে, কে ?"
"আমি কাকাবাবু।" বছর-চপ্পিশের একটা লোক উঠে দौँড়াল।
"ও সুযোগ। তা কী মনে করে ?" ক্যানিংয়ের মানুষকে হঠাৎ মুচকুন্দপুরে দেখতে পেয়ে খুশি হন বিকাশবাবু। - "আপনার কাছেই এসেছিলাম কাকাবাবু। বিশেষ দরকার ।"
"বেশ তো, বলে ফ্যাল।" তারাপদকে ডেকে দু’কাপ চায়ের অর্ডার দেন ।

চা-বিস্কুট খেয়ে এ-কথা সে-কথার পর শেষে মনের কথাটা বেরিয়ে আসে।

সুযোগের আসল নাম গোবর্ধন পুরকায়েত। সেকেলে এই নামটা ওর একদম. অপছন্দ। কিষ্তু বাবার ভয়ে বিশেষ কিছ্ করা যায়নি । তাই তাঁর মৃত্যুর পর পয়লা সুযোগে বারুইপুর কোর্টে এফিডেবিট করে নাম পালটে হয় সুযোগসম্ধানী পুরকায়েত। নামটি অর্থবহ এंবং অনুপ্রাসও আছে। ক্যানিংয়ের লোকেরা ডাকে সুযোগদা বলে। বাবার মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই সুযোগ দক্ষিণবঙ্গের অনেকগুলি ভেড়ির মালিক হয়ে বসে। ওর একটাই নেশা বা হবি, তা হল দেশের সেবা করা । দেশসেবা করতে পারলে আর কিছু চায় না । ভারতের হেন দল নেই যে, সুযোগ তাতে যোগ দেয়নি । দুঃখের বিষয় যখনই যে দলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে তখনই হেরে ভূত হয়ে গেছে। কতবার জামানত জব্দ হয়েছে তার ইয়ত্ত নেই। অকৃতজ্ঞ দেশের লোকের ওপর ঘেন্না ধরে যায় সুযোগের ।

অথচ ফি-বার ভোটের সময় সুযোগের শিবিরই বেশি জমজমাট। হৈ-হট্টগোল, লোকজনের ভিড় দেখে মনে হয় এবার সুযোগকে কেউ রুখতে পারবে না। ছেলে-ছোকরারা রিকশায় মাইক লাগিয়ে চেঁচাতে থাকে, "সুযোগদাকে সুযোগ দিন, নিজের ভাল বুঝে নিন।"

গলা শুকিয়ে গেলে গলা ভেজাবার ব্যবস্থাও ভাল। এলাকার সমস্ত খাবারের দোকানে সুযোগদার ঢালাও নির্দেশ, বিল আমি মেটাব, তোমরা রুচি অনুযায়ী খাবার সাপ্লাই দিয়ে যাবে। এক-একটা ভোট আসে আর চপ, কাটনেট, ডিমের ডেভিল, রসগোল্মা, সন্দেশ খেয়ে-খেয়ে সাপোর্টারদের চেহারা যায় ফিরে। তাতে সুযোগদার একটুও দুঃখ নেই। বনে, "আহা, দেশেরই তো লোক, খাক ওরা।"

তবে, আগে ছিল ছ’টা ভেড়ি, এখন কমতে-কমতে তিনটিতে এসে ঠেকেছে, এই যা।

বিকাশবাবুকে সুযোগ খুব মান্যগণ্য করে। কাকাবাবু ডাকে। ছেলেটাকে দেখে দুঃখ হয়। একবার ভোট চাইতে এলে বিকাশবাবু ওকে ঘরে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "হাঁ রে, বাপের সম্পত্তি এইভাবে উড়িয়ে দিবি ? এ যে চোখে দেখা যায় না !"

রেগে উঠে সুযোগ বনেছিল, "কাকাবাবু, আপনি এসব

বুঝবেন না, আমি দেশসেবা ভালবাসি। এজন্য ভিখিরি হয়ে গেলেজ কুছ পরোয়া নেই।"

কাকাবাবুর যুক্তি, "এম•পি-এম•এল•এ. হয়েই যে দেশসেবা করতে হবে, তার কি কোন মানে আছে রে ? রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার—এ্ররাও তো দেশসেবা করেছিলেন। কিন্ঠু কেউ-ই তো এম•পি. বা এম•এল•এ. ছিলেন না ! তা रলে ?"
"সেকানে একনেে অনেক তফাত। আমি চনি কাকাবাবু । এখনভ সাতটা সভায় ভাষণ দিতে হবে। লোকজন আমার জন্যে ওয়েট করছে।"

প্রথম-প্রথম মনে হয়, সুযোগ বুঝি এবার সবাইকে কচুকাটা করে দেবে। কিন্তু যখনই ভোট গোনা হতে থাকে তথনই বিপর্যয় ঘটে ! সুযোগ আর বাড়ির বাইরে বের হয় না। বেকার সাপোর্টাররা এসে নানাভাবে মন চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। বলে, "দেশের লোক তোমকে এখনও চিনতে পারেনি সুযোগদা । কোনওরকমে একবার চেনাতে পারলেই ধামাভর্তি ভোট দিত়ে যাবে!"

ভোটযুদ্ধে সুব্যেগের প্রধান পরামর্শদাতা এবং দক্ষিণহস্ত সর্পিল সাঁপুই সাষ্ব্ননা দেয়, "একদম হতাশ হবে না। ঠিক আছে, সামনেই জেলা পরিষদের নির্বাচন, নেমে পড়ো। হোক না ছোটখাটো ব্যাপার। उबে এও বলে রাখছি সুযোগদা, তোমাকে দিল্লি না পাঠাতে পারলে আমি ফের নাম পালটে ফেল্

তা কিজুদিন চুপচাপ-थাকার পর শোনা যায়, সুযোগ নাকি দল বদল করেছে। সাবেক দলটি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিন না । আর নতুন দলের প্রধান লক্ষ্যই হল, দেশে কোনও গরিব না রাখা। ক্ষমতায় এলে সবাইকে বড়লোক করে দেবে।

প্রথম্ কানাঘুমো পর্যায়ে থাকে, পরে প্রকাশ্যে প্রচারের দৌলতে সন্দেহ নিরসন হয়। মাইক বাঁধা সাইকেল-রিকশায় বসে সমর্থকরা పেঁচাতে থাকে, "সুযোগদার দলবদল, দেশের হবে সুমঙল—"

এই দলবদল উপলক্ষ একদিন গণভোজ দেওয়া হয়.। গণভোজের আইটেম মুরগির মাংস, বিরিয়ানি, মোল্লাখালির দই আর মোম্মাহাটির ক্ষীরমোহন । এ ছাড়া, ভেড়ির মাছ তো আছেই। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সুযোগদা বেশি বিলাসিতা পছন্দ করেন না। ভারত গরিব দেশ, সেভাবেই চলতে হবে। সুযোগদার সাফ কথা, ‘এতে যাদের পোষাবে তারা খাবে, না পোষাবে তো চনে যাও। কুছ পরোয়া নেই।’

এখন খবরের কাগজে-কাগজে অদ্ডুতদর্শন জীবের খবর পড়ে সর্পিল সौপপুইয়ের মনে ঝিলিক খেলে যায়। তখন থেকেই থেঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। জীবটা নাকি কুমিরের মতো দেখতে, মাত্র এটুকু সম্বল করে অবশেষে হদিস বেরিয়ে পড়ে। আরে, এ তো খোদ মাতলা নদীরই সুসন্তান! ক্যানিংয়ের গৌরব! আর সামনেই জেনা পরিষদের নির্বাচন । এমন সুযোগ কেউ কখনও হাতছাড়া করে ?

মুচকুন্দপুরে সুযোগসন্ধানী পুরকায়েতের আগমনের হেতু এটাই। ক্যানিংয়ে হারুকে নিয়ে গিয়ে সে গণসম্বর্ধনা দিতে চায়। এতে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বনেই তার বিশ্ধাস । হাটের লোক ভেঙে জড়ো হবে। সেই সভার প্রধান বক্তা সুযোগ এবং সভাপতি হবেন বিকাশবাবু।

এই সভাপতির কথায় বিকাশবাবু একট কাহিল হয়ে পড়েন । ক্যানিংয়ে থাকতে সভাপতির পদটি ছিল তাঁর বাঁধা। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী, সংস্কৃতি পরিষদ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত। ক্যানিংয়ে তাঁর মতো এমন গণ্যমান্য আর কে ছিলেন ? ফুলের মালা গলায় চেয়ার আলো করে বসতেন বিকাশবাবু। মাইকে গলাখানা গমগম করত। হায়, মুচকুন্দপুরে সে-সব পাট উঠে গেছে। এখানে কে-ই বা চেনে তাঁকে, কে-ই বা খাতির করে ? বললেন, "বাবা সুযোগ, তোমার এলেম আছে বটে! জীবনে উম্মতি করবেই, সে আমি ক্যানিংয়ে থাকতেই বুঝতে পেরেছি। তবে একটা মুশকিল—"
"কী মুশকিল, কাকাবাবু ?"
"আরে, আমার এক শালির ছেলে এসে হাজির। ওর বোনের বিয়েতে হারুকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। ছোকরা নাছোড়বান্দা। তারপর খবরের কাগজে তো সব কিছু পড়েছ । সেজন্যে তোমার কাকিমা হারুকে আর চোথের আড়াল করতে চায় না।"
"সে আমি বুঝব।" হাসি-হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল সুযোগ।
"কী রেজাল্ট হয় জানিয়ে যেও বাবা। সভাপতি হলে গরদের পাঞ্জাবিটা তো কাচাতে হবে।"
"আচ্ছ" বলে বেরিয়ে গেল সুযোগ।
স্টেশনের পাশে সারি-সারি দোকান । মুচকুন্দপুরের মুচমুচে নিমকি বিখ্যাত। তিন টাকার নিমকি আর দশ টাকার রসগোল্জা কিনে সুযোগ গেল কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে। আর আধ ঘণ্টা পরেই ফিরে এল হাসিখানা মুখে ঝুলিয়ে।
"কাকাবাবু, কেল্লা ফতে।"
"তাই নাকি ? আমি জানি তুই পারবি। কিন্তু হারুকে নিবি কীভাবে?"
"আগামী রবিবার সকাল দশ ঘটিকায় সভা। আপনার জন্যে মোটরগাড়ি আসবে। আর হারুকে কীভাবে নেব, সে এখন বলব না," গলার স্বর খাটো করল সুযোগ, "রাজনীতি করার এই এক জ্বালা কাকাবাবু, রিপোর্টাররা চারপাশে ঘুরঘুর করে।"

সুযোগের যে কথা সে-ই কাজ। না হলে এত উন্নতি করতে পারে কখনও! গরদের পাঞ্জাবি, শান্তিপুরী কেঁচানো ধুতি পরে মোটরগাড়িতে ভূমিকম্প লাগিয়ে বিকাশবাবু তো বসলেন । অযিস অ্যাসিসট্যান্ট সদাসুখ কুণ্ুু এ বেলার কাজটা চালিয়ে নেবেন। হারু যাচ্ছে, আর তিন ভাই-বোন কি ঘরে বসে থাকতে পারে ? অতএব ওরাও মোটরে উঠল। মা গেলেন না। তবে সাবধান করে দিলেন, "হারু यা দুরন্ত, ওর দিকে নজর রেখো বাবা সুযোগ।"
"সে বলতে হবে না কাকিমা।"
এবার যেভাবে হারুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে ভাল ব্যবস্গা আর হতেই পারে না। একটা টেস্পোর মধ্যে হাতখানেক জল। সেই জলে পঁচ কিলো তাজা চারাপোনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হারু সেগুলো দাঁতে কাটতে-কাটতে ক্যানিং যাবে। আর যদি গরম লেগে যায় সেজন্যে কাঠের औড়োর মধ্যে বরফের একটা চাঁই সঙ্গে রাখা হয়েছে।

না, পথে কোনও গণ্ডগোল হন না। অল্প সময়ের মধ্যে


মসৃণ গতিতে একেবারে ক্যানিং। সাত নম্বর দিঘির পারের মাঠে লোকে লোকারণ্য। নদী পেরিয়ে নৌকো, লঞ্চে চড়ে লোক এসেছে । বাসন্তী, গোসাবা, ঝড়খালি, ছোট মোল্লাখালি, বড় মোল্লাখালি থেকে পর্যন্ত কাতারে-কাতারে মানুষ এসেছে হারুর সম্বর্ধনা দেখতে। এলাহি ব্যাপার! চোখে না দেখলে বিশ্ধাস হত না। কী করেছে সুযোগ আর তার সহযোগী সর্পিল!

যেন মেলা বসে গেছে। পান-বিড়ির দোকান। তেলেভাজা, চিড়ে-মুড়ির দোকান, মনোহারি-কিছুই বাদ যায়নি । হোটেলের লোকজন পর্যন্ত এসে যাকে-তাকে ধরছে, "ও চাচা, ও কাকা, গরমাগরম ডাল-ভাত, মাছের बোল খেয়ে নাও টপ করে, সস্তা রেট।"

এদিকে পর-পর খাট পেতে মঞ্চ বানানো হয়েছে। তার ওপর টেবিল । টেবিলে লতাপাতা-আঁকা সাদা চাদর । দু’পাশ্ সভাপতি ও প্রধান বক্তার গদি-আঁঁা চেয়ার। মাথার ওপর শামিয়ানা। মোটর ও টেম্পো এসে প্পোছতেই সুযোগ, সর্পিল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা অত্তন্ত সমাদরে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্ধে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে এক ছোকরা স্লোগান দিতে আরষ্ভ করেছে, "হারাধন কি জয়, সুযোগদাকে সুযোগ দিন।"

সর্বনাশ! বিকাশবাবু তাড়াতাড়ি মাইকটট টেনে নিলেন, "বন্ধুগণ, চিৎকার-চেচচামেচি একদম নয়। হারু ভয় পেয়ে যেতে পারে। ও একসঙ্গে এত লোক কখনও দেখেনি। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন । আগে আসবার জন্যে হুড়োুড়ি করবেন না। হারুকে টেবিলে তোলা হয়েছে, যাতে আপনারা ভালভাবে দেখতে পান। একদম চুপ বন্ধুগণ, নো হাততালি।"

যাক, সভাপতির কথায় কাজ হল । এবার সভাপতি বরণ । ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে দিল। আজকাল এক ফ্যাশান হয়েছে, সভাপতিকে মানা দেওয়া মাত্রই সেটি খুকুর গলায় পরিয়ে দেওয়া ! তা কেন ? বিকাশবাবু বরাবর সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন। মালা পরেই বক্তৃতা দেন। সভাপতি বলে কथा!.

এদিকে একটা মুশকিল বেধে গেল। খুকু কিছুতেই হারুর গলায় মালা দিতে রাজি হচ্ছে না। সুযোগের কেলেে চড়েও
"ঠঠকে শিখবেন কেন ? দেशขই विখून ना !"

সস্তা পাউডার্রগুজো ন্যাটের মত পর্রস্কার তো কর্রই না, ভান্না জামাকাপড় নष্ট কর্রে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান

পম্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হান্কা অথচ ময়না ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে


অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অनেক ক্ম। ফब্নে জামাবাপড় নष্ট হয় না কাপড়বাচা হাতও যত্মে থাকে। সাষে কি বলিএতট্ভুক ন্যাটের ছেঁঁয়াম জামাঝাপড়ের ক্রাপ थুन্ন যায়।
नाট $8 \circ$ গ्राম, २०० श्राय,
৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২
কেজি প্যাকেচেট পাওआ্মা यাম্ম।

না। হারু কিষ্তু কোনও দুষ্টুমি করছে না। চুপচাপ টেবিলের ওপর তয়ে আছে। লেজটা আলতো পেতে রেখেছে। তবু অকারণ ভয় । শেষে হেসে সভাপতিকেই হারুর গলায় মালাটা পরিয়ে দিতে হল। হারু চোখ দিয়ে একটু হাসল। সে হাসি চিনতে পারেন এক বিকাশবাবুই। হাঁ, শান্ত, কান্ত, খুকুও পারে।

সভা প্রায় এক ঘন্টা লেট। প্রধান বক্তার আর সবুর সইছে না। কিছুদিন বাদেই জেলা পরিষদের নির্বাচন । হাজার-হাজার ভোটার সামনে । সুতরাং গলাকাঁপানো, দরদমাখানো বক্কৃতা চলছে : স़ভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এবং মা-বোনেরা ও কচিকাঁচারা, আজ ক্যানিংবাসীর পক্ষে মহা সুখের দিন । ঐতিহাসিক দিনও বলা যায়। কেননা, যিনি আমার সামনে টেবিলে শুয়ে আছেন তিনি আমাদের এই মাতলা নদীরই সুসস্তান, ক্যানিংয়ের গৌরব! এই গ্গৌরব বক্ষে ধারণ করে* আজ আমরা সত্যিই গর্বিত ।

সুযোগ প্রায় চল্পিশ মিনিট ধরে এই কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে গেল। থামার কোনও লক্ষণ নেই। আরও কতক্ষণ চলবে কে জানে ! পর পর অনেকগুলি হাই ছাড়লেন বিকাশবাবু। উদ্দেশ্যমূলক গলাখাঁকারিও দিলেন। কিন্তু উৎসাহে ভাটার কেনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে শামিয়ানা উড়ছে পতপত করে। সামনে বাঁধের ওপাশে মাতলা নদী রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। কিন্তু হায়, সুযোগ ফের কোমর দুলিয়ে হাত মুঠো করে বনে চলেছে: বন্ধুগণ, আপনারা জানেন হারাধন, ওরফে আমদের অতি প্রিয় হারু সেদিন মাত্র দু-ঘণ্টর জন্যে কলকাতা গিয়েছিল। কিষ্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অষ্টম নগরীতে হারু তুলকালাম কাণ্ড করে বসে। সত্যি ও কুমির নয়, দেবদূত। হারুর জীবনের প্রধান কীর্তি, পুলিশের চরিত্র-সংশোধন! বন্ধুগণ, ছেলেবেলাটা যার এত বৈচিত্রময়, বড় হলে সে না জানি আরও কতভাবে দেশের সেবা করবে । ভাবতেও মন ব্যাকুল হয়, শরীর রোমা্চিত-

আবার কুড়ি মিনিট। আবার গলাখাঁকারি! মুশকিল হয়েছে, বিকাশবাবু যা-যা বলবেন ভেবেছিলেন, তার প্রায় সবগুলিই সুযোগ বলে ফেলল । তা হলে সভাপতির জন্যে কী রইল ? আর এটাও ঠিক, কেউ এসব ছাইভস্ম বক্তৃতা শুনতে আসেনি। नোকে হারুকে দেখবে, ওর জীবনকাহিনী জানতে চায় । সোনার জলে হারুর নাম লেখা একটা মেডেল প্রেজেন্ট করা হবে। কত কাজ বাকি! বিরক্ত হয়ে বিকাশবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ, চুপ।"

সামনে অনেকক্ষণ ধরে কতগুলি ছেলে বসার জায়গা নিয়ে গণুগোল করছিল। সুযোগ ভাবল, সভাপতি বোধ হয় ওদের চুপ করতে বলছেন, যাতে বক্ত্ততাটা সবাই শুনতে পায়। সে অমনি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার বলতে লাগল: বন্ধুগণহারুর গলার কাছটা যে নরম, এটা হয়তো অনেকেই জানে

না । এখন গাদাফুলের মালা থেকে একটা বিষপিপড়ে বেরিয়ে সেই নরম জায়গায় কুটুস-কুটুস আর়ম্ভ করে দিয়েছে। তা ছাড়া, এ সব ব্যাপার-স্যাপার অন্নেক্ষণ থেকে হারুর মোটেই ভাল লগগছিন না। প্রবল আবেগে সুযোগ যেই হতের মুঠোটা মুখের কাছে এনেছে, অমনি তাতে এক মোক্ষম কামড়। হাঁউ-মাঁউ করে উঠতে গিয়ে ধাকা লেগে টেবিল উলটে পড়ল। আর হারুও ছিটকে পড়ল সামনে-বসা ছেলেছোকরাদের মধ্যে। অমনি ‘ওরে বাবা রে, মা রে, খেয়ে ফেল্লে রে’ বলে চিৎকার। যে যেদিকে পারল দৌড়তে লাগল । ভিড়ের চাপে মুড়ি-চিড়ে, পান-বিড়ির দোকান ছিঁটকে গেল। হারুর পিঠে একটা বাঁশ পড়তে বেচারা ভয় পেয়ে দিঘির পাড় ধরে দৌড়তে করু করল। তারপর দৌড়তে-দৌড়তে মাতলা নদীতে। অর্থাৎ যেখান থেকে এসেছিন সেখানেই ফিরে গেল।

হায় হায় করে উঠলেন বিকাশবাবু! হারুর পেছন-পেছ্ন তিনিও ছুটে এসেছিলেন। একটুর জন্যে ধরতে পারলেন না। শান্ত, কান্ত কাঁদতে আরম্ত করে দিল । কিন্তু মনের জোর বটে খুকুর ! নদীর দিকে ছলছল চোখে তাকিত্যে ডাকতে থাকে, "হারুদা, ও হারুদা, ফিরে এসো, আমার ভয় করছে ।"

কান্নকাটি দেখে আবার কিছু লোক সেখানে ভিড় জমাল । রুমালে চোখ মুছে বিকাশবাবু বলতে লাগলেন, "হারু আমার নিজের ছেলের মতো । এখন কী করে বাড়িতে মুখ দেখাব ।"

এক বৃদ্ধ চাচা সাস্ত্বনা দিল, "বাবুগো, আর কেঁদোনি, কোলের ছেলে আবার কোলেই ফিরে আসবে।"
"আর এসেছে! হারু বড় অভিমানী। সভাপতি হওয়াই আমার কাল হন।"

এই বিপদের সময় দুই উদ্যেযোক্তাই বেপাত্তা । একজন বলল, "সুযোগসন্ধানী পুরকায়েতকে কলকাতার ট্রেনে উঠতে দেখা গেছে, সর্পিল সাঁপুইকে বাসে।" আর একজন তার প্রতিবাদ জানাল, "সর্পিলই ট্রেনে এবং সুযোগসন্ধানী বাসে উঠে এতক্ষণে তালদি।"

মোদ্দা কথা, দু'জনেই হাওয়া!
মোটরগাড়ি নেই। ক্লান্ত শরীরে ট্রেনেই ফিরতে হচ্ছে। স্কুলের মাস্টারমশাই কুক্কুমবাবু বলেছিলেন, ‘গভীর বেদনার মধ্যেই কবিতার জন্ম হয় ।' সিচুয়েশন এখন ঠিক সেই রকম-ই। শান্ত মনে-মনে কবিতাটা লিখে ফেলল-

হারু গেল হারিয়ে
সব মায়া উড়িয়ে
সোঁদরবন উজিয়ে-
বাড়ি ফিরি খুঁড়ি়়ে
হারু যায় হারিয়ে ।
शबि: কব্পেন্ম ঢককী


হারিয়েট বিচার স্টো-র আঙ্কল টম’স কেবিন উপন্যাস্টট প্রকাশিত হ়ওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমেরিকায় সাড়া পড়ে যয় । আবাহাম লিঙ্কন একবার বলেছিলেন, ওই্ বইখানিই আহ্ররিকার গৃহযুদ্ধের একমাত্র কারণ না হলেও যে বিশেষ কারণ, সে-বিষয়ে কোনও সক্দেই নেই।.

## টিনটিন



সামান্য একটা অনুরোধ, অথচ আরব-এয়ার আমার ছোট্ট মিষ্টি আবদুল্মার কথা শুনতে রाজি इয় ना ...


হাঁ, সেনেগাল আর সুদান থেকে মক্কাযাত্রী দিয়ে প্লেন বোঝাই করে ওরা ওয়াদেসদায় আসে। যাত্রীরা গরিব




আপনিও এখানে ?


চিতাটা আসলে আমারই মতো! এমনিতে শান্ত, কিন্তু রেগে গেলে রক্ষে নেই ! বজ্জাত বাব-এল-আরও সে-কথা টের পাবে !


গর্গনজোলাকে শাস্তি দিতে হবেই!
ঠিক কथा, কিত্ভু তাকে হাতেনাতে ধরব কীভাবে ?


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)




উভচরের পর নতুনতর জীব এল সরীসপ। এরের आর নদীনাना কিঃ্বা. থালবিলেের পিহুটান রইন ना। এরা শ্রেফ ডাঙায় শক্ত খোনাসুদ্ধ ডিম পেড়ে সেই ডিন্ম जा দিতে পারত। এতে সরীসপদের কত বে সুবিধে হত বলার নয়। এদের ডিমের শক্ত খোলের ডেতর নিরাপদ্দ নরম শাল্সের তিজে ভাব বজায় থাকহে। এই থোলা সছিদ্ছ ইওয়ায় ভেতরে ম্বচ্ছন্দে হাওয়া খেলতে পারে। অকালে জत্মে পথিবীতে যাতে বিপদ্র না পড়ে, তর জতো সরীসপপর ডূণ উিমের কুসুম খেয়ে সময় নিয়ে থোলার ভিতর বেড়ে জঠার সুযেো পায়।

উডচর ব্যাזৎর আজঞ মুশকিল এই বে, তার ডিম জলের বাইরে आনলেই তা কয়েক ঘন্টার মধ্যে अকিয়ে যাবে।

উভচর প্রাণীঢূরর ছিন আরও নানা অসুবিধে। ভাল করে शাঁটতে পারত ना। চলত ঢिম্মেতালে। শরীরের দूপাশ্শ ছাতরাजো ঠ্যাং মাট্তিত ঠিক সমনতানে' পড়ত ना।
 তারা মাট্তিত শক্ত করে ভর দিতে পারত। शঁ-মুখের বদলে পাঁজরার জোরে তারা শ্বাস-প্রশ্ষলের কাজ চালাতে পারত।

आর ছিন্न তাদের শরীরে রক্ত চলাচলের স্বাবস্থ। সাধারণড়াবে তাদের শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্গ্পই ছিন খुব কাজ্রে।

অগ্গগতির মাপকাঠিতে, সরীসপরা যদি.হান आমলের মোটরগাড়ি হয়, তা হলে উভচররা হরে সেকেলে ছাক্রাগাড়ি।

এইসব সরীসপে এক সময়ে বনবাদাড় ছেয়ে গেল। জলম্লন তো বটেই, উড়ে এসে আকাশও তারা জুড়ে বসল। आиिकानের কিষ্ভূত সরীৗসপ থেকে ক্রুম অসং্খ রকমারি প্রানীর জম্ম হ । তাদের কারও ইয়া লম্বা-লম্বা ঠ্যাং, মাঢিতে চলার পক্কে খুব দড় । সাপের মঠন কারও বা ঠ্যাடের বানাই নেই। কারও পা হল বৈঠার মতন ; তারা জলে ফিরে গেল। কারও বা ডানা গজাল ; দেখতে অনেকটা অতিকায় বাদুড়ের মতন । তাদরর উরু থেকে পায়ের আঙூলের লম্লা-লষ্বা হাড় অর্বধি টাना চামড়ার আস্তরণ। এই অप্তुणর্শন ডাनাওয়ালা সরীসৃপেরা কিন্তু তাই বলে পাখি ছিন না, এমনকী, পাখির পূর্বপুরুষ তারা নয়।

আসলে, পাখির পৃর্বপুরুষ ছিল অনা একদল সরীসৃপ। তাদের বना হয় আর্কিওপটটরিশ্স বা ‘'ুুরা-পক্ষী’। পনেরো কোটি বছর প্থিবীতে তাদের বাস ছিন। সবদিক থেকেই তারা ছিল স্ররীসৃপ। কিক্ুু তাদ্রের ডানাগুলো ছিল পালকের তৈরি।


পুরা-৭ক্ষী আকিওপটেরির্সের চেহারা ছিল মোটমুটি এইরকম। এদের ডানায় ছিলপালক, কিন্টু সেই সজ্গে নथরও


সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠে বিশ্রাম নিচ্ছে মস্ত একটি সিল-পরিবার

## 

বরফের দেশে যে-সব প্রাণী বাস করে, সিলমাছ তাদের মধ্যে অন্যতম । नাম্ মাছ হলেও, সিলমাছ কিক্তু মোটেই মাছ নয়। মাছেদের মতো এরা ডিম পাড়ে না। বাচ্চার জন্ম দেয়। সুতরাং এরা হল স্তন্যপায়ী প্রাণী।

উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ সমুদ্র-অঞ্চলকেই এর্রা বসবাসের জন্যে বেছে নিয়েছে। প্রায় সাতচপ্পিশ রকমের সিল দেখা যায়, তাদের স্বভাব ও চরিত্রের মধ্যেও বেশ পার্থক্য আছে।

দক্ষিণমেরু অঞ্চলের 'সিল শুধুমাত্র কাঁকড়া খেয়ে বেঁচে থাকে। তাই এদের বলা হয় াঁকড়া-খেকো সিলমাছ। অবশ্য অধিকাংশ জাতের সিলমাছই কাঁকড়া এবং সমুদ্রের ছোটথাটো মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। তবে লেপার্ড সিলের কথা আলাদা । রাক্ষুসে স্বভাবের এই ধূর্ত লেপার্ড সিলই হল, বরফ দেশের রানি, পেক্গুইনের সবচেয়ে বড় শত্রু । পেপ্গুইনও অবশ্য হাতের কাছে জুতসই শিকার না পেলে ছোটখাটো সিলমাছের ঘাড়ে কামড় দিতে ছাড়ে না।

লেপার্ড সিল ছাড়া আর সব জাতের সিল স্বভাবে শান্তশিষ্ট, ভিতু এবং কিছুটা কুঁড়েও বটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি कুঁড়ে হল হাতি সিল। লম্বায় প্রায় ২১-২২ ফুট। ওজন প্রায় চার টন। দেখতেও ভারী কুৎসিত! কিন্তু হলে কী হবে ভয়ানক ভিতু এরা । এত বড় চেহারা থাকা সত্ব্রেও ছোট-বড় সব ধরনের প্রাণীকেই এরা কম-বেশি ভয় পায়।

হাতি সিল ছাড়া আর সব সিলমাছই দেখতে কিন্তু মন্দ নয়। একটু বোকা-বোকা এই যা। মুখের আদল অনেকটা ইঁদুরের মতো হলেও, ইঁুদুরের মতো ধূর্ত নয়। সাধারণত এরা

১০-১২ ফুট লম্বা হয় । মাথার নীচে পাখনার মতো দু’টো হাত থাকে। পিছনে থাকে মাছের মতো একটা লেজ, যা এদের চলাফেরা এবং সাঁতার কাটায় সাহায্য করে।

সিলমাছের গায়ের রঙ নানা রকমের। সাধারণত দক্ষিণমেরু অঞ্চলে যে-সব্ সিল পাওয়া যায়, তাদের গায়ের রঙ সাদা। হাতি সিলের গায়ের রঙ ধৃসর। হার্প সিল নামে এক ধরনের সিলমাছ আছে, যার গায়ে থাকে লম্বা আর মোটो কালো দাগ। উত্তরমেরু অঞ্চলে সিলমাছ তেলতেলে, কালো আর লোমশ। এই অঞ্চলের আর এক ধরনেের সিলমছের গায়ে আঁকা থাকে গোল-গোল সাদা-কালো রঙের হরেক দাগ, যেগুলো দেখতে অনেকটা ছবির মতো ।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ বাচ্চা হয় এদের। শিশু সিল দেখতে বেশ বড়সড়ই হয়। মা ছাড়াই একা একা ঘোরাফেরা করতে বেশি পছন্দ করে।

গোটা গ্রীষ্মকাল এদিক-ওদিক ঘুরে কাটিয়ে দেয় । তারপর শীত আসতে না আসতেই এরা ঘর তৈরির কাজে নেমে পড়ে । সমুদ্রে ভাসমান বরফের স্তৃপকেই ঘর তৈরির জন্যে বেছে নেয় এরা । ছুঁচলো দাঁত আর সামনের দুটো হাত দিয়ে, শক্ত বরফ কেটৌকেটে সুড়ঙ্গের মতো ঘর তৈরি করে। আর এ-গর্ত থেকে ও-গর্ত লাফালাফি করে পুরো শীতকালটাই কাটিয়ে দেয়।

সিলমাছের চামড়া মোটা এবং শক্ত বলে বরফের দেশের মানুষ এস্কিমোরা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে। এ ছাড়াও সিলমাছের শরীরে থাকে প্রচুর পরিমাণে চর্বি । ভাবলে অবাক হতে হয়, একটি বড় হাতি সিলের চর্বি থেকে প্রায় দুশো গ্যালন তেল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতে তুু করেছেন, বরফের দেশে প্রচুর পরিমাণে সিলমাছ উৎপাদন করে তেলের অভাব কিছুটা゙ পৃরণ করা যায় কি না।

## পুঙ্ৰব...পরিবাদ...

কথাকে यদি বর্ণাঢ করতত চাও, ভাবকে यদি জমাট করতে চাও, স্পষ্ট করতে চাও, ‘তবে যত শব্দ সঞ্চয় করবে, ততই তোমার লাভ। আর শব্দের মূল্য বুঝে নেবে তার অর্থ জেনে । নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে । যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে । সবশেবে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে । শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে ।

১। পুঙ্গব-(ক) পুরুষ, (খ) ষাঁড়, (গ) মহিষ, (ঘ) শক্তিমান।

২ । সৌদামিনী-(ক) চাঁদ, (থ) জ্যোৎস্না, (গ) সুন্দরী স্ত্রীলোক, (ঘ) বিদ্যুৎ।

৩ । পরিবাদ-(ক) সম্পূর্ণ বাদ, (খ) নিন্দা, (গ) পরবর্তী কালে বাদ, (ঘ) কল্লহ।

8 । পতিতপাবন-(ক) পতিতের সহায়, (খ) পতিতের বন্ধু, (গ) পতিতের পবিত্রকারী, (ঘ) পতিতের ভগবান ।

৫। অनবহিত-(ক) বিচ্ছিন্ন, (খ) অমনোযোগী,.(গ) যা বহনন করা হয়নি, (ঘ) नির্লিপ্ত।












1 (E) (Sx) Colño四
 1 (

দেব-সেনাপতি

## সरজে ইंর্রে

## দেশী জিনিস

গুদিরপুরের কোন বাজার থেকে চম্বলের কে যেন এক বন্ধু একটা বিদেশী ঘড়ি কিনে এনেছে। তার ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গির্যেছিল সেই ঘড়ি দেখে। এখন চম্বল ঝোঁক ধরেছে, পয়সা জমিয়ে ওই রকম একটা ঘড়ি সেঞ কিন্নবে।
But his father fails to understand why Chambal should set his heart on a foreign watch, ofe that has been smuggled into the country.
"We are making excellent watches in this country these days. They are in demand in many foreign countries, too, I'm told. Why can't we be content with' them?" he demanded.
"Do we export watches to other countries?" Chambal asked in some surprise. "I thought we only exported raw materials."
"Watches," said Mr Roy, "and many kinds of machinery. And when you find people buying smuggled trousers and shirts from wayside hawkers, don't, for a moment, suppose we don't make very good shirts, trousers and other clothing here in India. Do you remember the day we went to that auction in Park Street to buy some pieces of furniture? Heaps of foreign clothing were on sale on the pavement. Most of it is used stuff, I'm told. It's astonishing that people should pay good money for it."

এবারেভ ক্য়েকটি শব্দ লক্ষ করো, যার বহুবচনের রাপ ইংরেজ্রিত্ে ব্যবহার করা হয় না। এর প্রত্যেকটিই আলাদা-আলাদা জিনিস়ের সাধারণ নাম :
machinery, clothing, furniture
many kinds of machinery; shirts, trousers and other clothing; pieces of furniture



ইস্কুলে যাওয়ার আগে টিকু এ-জানলা ও-জানলা করছিন জ্রেড়া শালিক দেখার আশায় । এটা ওর প্রতিদিনের বাপার । জ্জেড়া শালিক দেখে বার হলে ক্লাসে পড়া পারা যায় । বন্ধুরা বলেছে। কথাটার হাতেনাতে প্রমাণও পেয়েছে । যেদিনই এক শালিক দেখে ইস্কুলে গেছে, কপালে জুটেছে দুর্ভোগ । কানমলা, নীল ডাউন, গাঁট্টা, জিভ বার করে পুরো পিরিয়ড দাঁড়িয়ে থাকা, এইসব । সেই থেকে রোজ জোড়া শালিক দেখে বার হওয়ার চেষ্টা করে টিকু।

কিন্তু জোড়া শালিক দেখব বলল্লেই কি চট করে দেখা যায় ? জোড়া শালিকের ফ্যাচাংও বিস্তর । দুটোর মধ্যে এক হাতের বেশি ব্যবধান হলেই সেটা আর জোড়া শালিক নয় । সুতরাং দু'শালিক হরদম দেখা গেলেও টিকুর সংজ্ঞা মতন জোড়া শালিক দেখা পাওয়া ভার । তাই বেশির ভাগ দিনই টিকুকে নিরাশ হতে হয় । জোড়া শালিক দেখতে গিয়ে মাঝখান থেকে এক শালিক দেখে ফেলে, আর ইস্কুলে গিয়ে নাকননিচোবানি খায় । ইদানীং বহরটা বেড়েও গেছে ।

বাবা কত বলেছেন, ‘এসব কুসংস্কার । বিজ্ঞানের যুগে মানায় না। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে পারবে না কেন ? পড়া পারলে শাস্তির প্রশ্নও ওঠে না । জোড়া শালিক দেখার আশায় সারা সকালটা নষ্ট করছ, পড়ছ কই ? তা পড়া পারবে কী করে ?'

বাবার কথায় টিকুর বিশ্বাসে একটুও আঁচড় লাগে না। বরং বেড়েই চলে । বিরক্ত হয়ে মা জানলা বন্ধ করে দেন । বাইরে চোখ না গেলেই হল । তাতে মেয়ের শালিক-বাতিক যদি একটু কমম !

কিন্তু জানলা বন্ধ করায় টিকুর আপত্তি। জানলা বন্ধ থাকলে যতই পাখা চলুক, গরম । তারপর যদি লোডশেডিং হয় তো হয়ে গেল । অন্ধকার-অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়ে পড়তেও অস্বস্তি । দিনের বেলায় কি আলো ভাল লাগে ? তাই জানলা খুলে দেয় টিকু। আর জানলা খোলা মানেই এক শালিক চোখে পড়া । তখন নাগাড়ে চলে দু’শালিক দেখার

তোড়জ্জোড় । যতক্ষণ না দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ বইয়ের মণ্গ বই পড়েই থাকল । এই করতে-করতে ন’টা। তখন চান, খাওয়া, সাজগোজ করতে-করতেই সময় হয়ে যায় । দৌড়ঝাঁপ করে ইস্কুলে না ছোটা ছাড়া উপায় থাকে না।

আর দৈবাৎ যদি জোড়া শালিকের দর্শন মিলল তো আর-এক ঝামেলা। অমনি দরজা-জানলার পর্দা ফেলে দেবে । বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটবে । ডাহিনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে তাকাবে না ইস্কুলে না-পৌঁছনো পর্যন্ত । यদি ফের এক শালিক দেখে ফেলে ? তা হলে তো জোড়া শালিক দেখার সব পুন্যি মাটি।

কিস্তু জোড়া শালিক দেখা কপালে কদাচিৎ ঘটে । ঘটলেও সবদিন ফল খুব একটা ভাল হয় না । তখন ভেবেছে, নিশ্চয় শালিক দুটো একহাতের বেশি দূরত্বে ছিল, নিশ্চয় তার দেখার মধ্যে .ভুলচুক থেকে গিয়েছিল।

প্রতিদিনের মতো টিকু আজকেও জানলার এদিক-ওদিক সরে গিয়ে, নিচু হয়ে, উচু হয়ে, শিক ধরে ঝুলে, জানলার ওপর দॉড়িয়ে, কাত হয়ে, উপুড় হয়ে চোখ ঘোরাচ্ছিল জোড়া শালিক দেখার আশায় । দেখতে না পাওয়ার দরুন তার চোখে-মুটে হতাশা, কষ্ট, চাপা যষ্ত্রণা••।

মা ছুটে এসে কাঁদো-কাঁদো গলায় বাবাকে বললেন, "তুমি যা-হয় একটা কিছু করো । মেয়েটার রোগ ধরে গেল । আমি আর দেখতে পারছি না।"

বাবাও তাই ভাবছিলেন । গম্ভীর মুখে বললেন, "এটা একটা ম্যানিয়া । এর থেকেই মানসিক রোগ দেখা দেয় ।"

মা কেঁদে ফেললেন । "মানে, পগগলামির কথা বলছ ?"
"ব্যাপারটা তাই।" বাবা দীর্ঘপ্ধাস ফেললেন ।
"তা হলে ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন ?" মা’র অস্থিরতা ।
"ঝট্ করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে নেই। তাতে ঝুঁকি অনেক। দেখি কী করা যায়।"

সেদিন সন্ধেয় টিকুদের বাড়ি বড়জ্যাঠা, ছোটমামা আর পিসেমশায় এসে হাজির । টিকু টিভি দেখছিল । বলল,

"তোমরা পাশের ঘরে গিয়ে গब্প করো। প্রোগ্রামটা দেথে যাচ্ছি।"

পাশের ঘরে সব গোল হয়ে বসে শলাপরামর্শ করতে লাগল। সব শুনে-টুনে পিসেমশাই বলনেনন, "তোমরা যুক্তি দিয়ে ওকে বোঝাতে পারছ না। তাই ও অন্ধবিশ্ধাসটা ছাড়তে পারছে না । সংস্কার কার মধ্যেই বা নেই ? বারো-তেরো বছরে ছেলেমেয়েদের মনে উদ্ভট বিশ্বাস জন্মেই থাকে। শেখাই আমরাই। ঠিকমতো বোঝাও, বিশ্ধাস ভেঙে যাবে।"

ছোটমামার বয়েস কম। মিটিমিটি হেসে বললেন, "এক কাজ করলে কেমন হয় ? একজোড়া শালিক কিননে এনে যদি থাঁচায় রাখা যায় ? রোজ জোড়া শালিক. দেখে ইস্কুলে যেতে পারবে।"

কথাটা বাবা-মা’র মনে ধরে গেল। ত্বে বড়জ্যাঠা সামান্য হেসে বললেন, "কাজটা করে দেখতে পারো । ওতে বিশ্বাসটা ভাঙ্ে কিন্তু রোগ সারবে না।"

এমন সময় টিভি বন্ধ করে টিকু এ-ঘরে এল। বড়জ্যাঠা কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "টিভিতে কী প্রোগ্রাম দেখছিলে মা ?"
"চিচিংফাঁক।"
"আর কী-কী প্রোগ্রাম দ্দেখ থাকো ?"
"সব।"
"সব দ্যাখা ?"
"श্ছ-উ-উ।" গর্ব করে বলল টিকু।
"তা হলে পড়ো কখন ?"
"কেন, সকালে ?"
বড়জ্যাঠা হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ,. যাও ৷"
যাওয়ার সম়য় বড়জ্যাঠা বাবাকে কানে-কানে বলে গেলেন, "টিভিই হচ্ছে यত নষ্টের মূল । বাড়িতে যদি টিভিं থাকে, মাধ্যমিক স্টেজ পার না इওয়া পর্যন্ত মেয়ের রোগ সারছে ना।"

বড়জ্যাঠার পরামর্শটা মায়ের পছন্দ হল না, যতটা হল ছোটমামার পরামর্শ। বাবা সময় নষ্ট করতে নারাজ। কারণ

টিকুর পর:পর দুটো মান্থলি পরীক্কার রেজান্ট বড়ই শোচনীয় । বড়দি অভিভাবককে ডেকোছিলেন। আর একটা মান্থলির পরেই আানুয়াল পরীক্ষ। সুতরাং পরের রোববারেই বাবা হাত্বিাগান থেরে খাঁচায় জোড়া শালিক ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরলেন ।

টিভি দ্েেখ আর জোড়া শালিকের সেবাযত্ন করে টিকুর দিন বেশ ভালই কাটছিল।'বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ऊমফ্গর ম心োই বুড়ি-ছোঁয়া রইলন

টিকু রোজ খাঁচার দিকে তাক্য়ে তিনবার জোড়া শালিক নমস্কার’ করতে করতে ইস্কুলে বার হয় আর ইস্কুলে গিয়ে আগের মতোই এক-শালিক দেখার ফল লাভ করে। শেষ্ষ মন্থলি পরীক্ষার যে রেজাল্ট বার হল, তা আগের দুটোর থেকেও ভয়াবহ।

বাবা বললেন, "এখন তো জোড়া শালিক দেথে বার হও, তবু এরকম হচ্ছে কেন ?"

টিকুও বাপারটা নিয়ে ভেবেছে অনেক। ভাবতে ভাবতে - সিদ্ধান্তণ করে ফেলেছিল। তাই বাবা প্রশ্নটা করায় সে চটপট উত্তর দিল, "খঁচায় র়ন্দী করে জোড়া শালিক বানানো হয়েছে । ওট নকল জ্যোড়া শালিক। তাই ওর গুণ নেই।"

যা কোনওদিন করেন না, বাবা তাই করলেন । প্রচণ্ড ধমক মেরে বললেন, "জোড়া শালিকের বুজরুকি" মাথা থেকে ইঠও । আনুয়াল পরীক্ষরর আর মাত্র মাসখানেক বাকি । টিভি দেখা বন্ধ করে লেখাপড়ায় মন দাও।"

গ্রহের এমনই ফের, পরের দিনই টিভির পিকচার টিউব খারাপ হয়ে গেল। হাজার টাকার ধাক্কাं। অত টাকা বাবার হাতে নেই এখন । তা ছাড়া বড়জ্যাঠার কথাটাও বাবার মনে পড়ে গেল । এই হন মোক্ষ সুযোগ। টিভি না সারিয়ে একমাস দেখাই যাক না কী দাঁড়ায় ? সুতরাং টিভির শাটার বন্ধই রই়ল।

প্রথম তিন-চার দিন থুব অস্বস্তিতে কাটল টিকুর। কিন্তু অন্য কারও বাড়িতে টিভি দেখতে যাওয়ায় তার ঘোর আপত্তি । বাড়ির টিভি অচল থাকায় হাতে প্রচুর সময় । সময়, বাবার বকুনি, ইস্কুলের শাস্তি, খারাপ রেজান্টের জ্বালা, বন্ধুদের গোপন টিটকিরি, সবকিছু তাকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে বাধ্য করল। কিছুদিনের মধ্যে তার ফন্ন ফলতে লাগল। রোজ ইস্কুলে পড়া পারে, দিদিরা প্রশংসা করেন, উৎসাহ দেন, ভালবাসেন, বন্ধুরা বাহবা দেয়, বাবা-মা স্নেহ করেন, অমৃতের স্বাদ পেল টিকু। অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করার জন্যে সে উঠেপড়ে লাগল।

রেজাল্ট আউটের দিন ইস্কুলের মাঠে অনেক অভিভাবক । তাদের মধ্যে টিকুর বাবা-মা’ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষ করছিলেন । ভয়ে তাঁদের বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল । মা একসময় দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসেই পড়লেন । তাঁর মাথা ঘুরছিল । এমন সময় রেंজাল্ট হাতে নিয়ে টিকু হাসি-হাসি মুখে বেরিয়ে এএ । বাবা-মাকে প্রণাম করে বলল, "ফার্স্ট হয়েছি।"

তাঁরা আনন্দে টিকুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । আর, বড়ি ফিরেই টিকু খঁচা খুলে চিরদিনের মতো জোড়া শালিক উড়িয়ে দিল ।

इबि: लनखिणत जनय

## লালমনুয়া

## সত্যেন্দ্র আচার্य

丁খন সষ্ধ্যা হंয় হয় । হঠাৎ বাইরে হৈচৈ । সামনে পরীক্ষা， পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছি，তবু কান রাখলাম বাইরে । রাস্তার কিছু কুকুর ভীষণ চেল্লাচ্ছে। কিছু বাচ্চা ছেলে হাততালি দিচ্ছে একনাগাড়ে’। কলরব করছে । ভালুক খেলার ভালুক কি বানর খেলার জোড়া－বানর রাস্তা দিয়ে গেলে সব পাড়ায় কিছু বাচ্চা ছেলে যেমন করে ।

বিনু আর আমি মুখ－চাওয়াচায়ি করলাম । ঠিক তক্ষুনি মূর্তিমান এসে হুক্কার দিলেন，＂প্রণাম কর।＂তারপর সেই বিকট গলায় আবার যেন एুক্কার ছাড়লেন，＂এই পাড়ার বাচ্চা আর কুকুরুলোকে অ্যয়সা একদিন ডোডো চালাব না ！＂ সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসু প্যাঁচের বিভিন্ম অগ্গঙ্গি করলেন ডোডোমামা ।＂অ্যায়সা，অ্যায়সা । ঠেলা তখন বুঝবে ！＂
＂আরে ডোডোমামা কে ？＂
＂娄।＂ডোডোমামা যথারীতি টৈবিলের ওপর থেকে বই－খাতা সব টান মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে লাল কাপড়ে জড়ানো ছোট্ট একটা মোড়ক টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে． বলनেন，＂জাদুঘর এখন আমার হাতের মুঠোয় । পৃথিবীর দশম আশ্চর্য আর পরম বিস্ময় এই লাল শালুর ভেতর । বুঝলি ？＂

বিনু আর আমি তো অবাক । বিন্লু একটু চটপটে আর কথা বनে বেশি। বলল，＂ডোডোমামা প্রণাম হই ।＂বিনু బেঁট হলে ডোডোমামা সঙ্গে－সজ্গে পদ্য বানালেন，＂বিণ্বে বাধাব তৈচৈ।＂

ডোডোমামা এসেছিলেন গত শীতে। অন্য চেহারায় । ভটভটি চড়ে । বিকল মোটর－সাইকেলের সিটের ওপর বসে দু＇দিকে মাটিতে পায়ের তাল ঠুকে－ঠুকে আমাদের বাড়িতে এসৈছিলেন । সাজবেশ ছিল খেলোয়াড়ের মতো । আজকের ড্রেস অন্যরকম । একটা লাল আলখাল্লায় সর্বাগ ঢাকা। মোহাষ্তদের মডো মাথায় লাল পাগড়ি，কौধে লাল কাপড়ের ঝোলা । কপাল জুড়ে লাল সিদুরের টিপ। লম্বা দাড়ি । কিষ্তু গাড়ির নীচের দিক গার্টার দিয়ে বাঁধা । বিনু যেন খুশি করতে চাইল ডোডোমামাকে। বলল，＂আহা ！কী অপূর্ব কলেবর ！＂ ডোডোমামা তৎহ্ষণাৎ টেবিলের ওপর রাখা সেই লাল কাপড়ে মোড়া বস্তুটির ওপর দৃষ্টি রেখে ছড়া কেটে বলনেন，＂সেই সগ্গে জাদুঘর＂

কিষ্তু বাইরে হট্টগোল তখনও থামেনি । কুকুরগুলো ডেকে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো যে যার খুশিমতো কী সব বলতে বলতে হাততালি দিচ্ছে সমানে। দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আমি তো অবাক। বিনুও হতভম্ব । ডোডোমামা ছড়ার সুরে ধাঁধা বানিয়ে আমাদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেন । বললেন ：

ব্যঞনের তিন আর ত－বর্গের চার
স্বরবণেণর ‘আ’ মেলালে নামটি পাবে তার।
দরজায় বাঁধা আছে সর্বাঙ্গ লাল রঙের কাপড়ে মোড়া একটা জষ্তু । গলায় দুলছে জবাফুলের মালা । কপালে সিদুর । মোজা পরার মডো করে চারটি পায়েই জড়ানো লাল কাপড় । শুধু नেজটুকু চোখে পড়ে । জীবটি যে কী তা চট করে ষরা


বেশ শক্ত । চেহারা খানিকটা অ্যললসেশিয়ান কুকুরের মতো ＂ডোডোমামা，আমি－ডেকেছি।＂

হিহি，হিহি，ডোডোমামা হাসছেন । সামনের দুটো সোনা－বাঁধানো দাঁত চকচক করছে । হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ছড়া কাটলেন ：

> রামাঘরে তড়িঘড়ি খবর দিতে যা না সেই সঙ্গে আনতে বলিস লালমনুয়ার খানা
＂লালমনুয়া ！＂বিনু বনন্সে，＂नালমনুয়া তো পাখি ডোডোমামা । ওটা ডো জষ্তু।＂ডো ডো মামা ব্যাখ্যা দিলেন， ＂এই যে দেখছিস একটা ছোট্ট মোড়ক，তবে এটাকে জাদ্ঘর বলছি কেন ？＂

চট করে আমমরা দু’জনে ভেতরে গেলাম এবং দুজনেই ধौঁধার উত্তর খুঁজতে লাগলাম । ব্যঞ্জনের তিন অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের তৃতীয় অক্ষর ‘গ’ আর ত－বর্গের চতুর্থ অক্ষর ‘ষ’， তার সঙ্গে ‘আ’ মেলাতেই উত্তর মাথায় এসে গেল। ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বিনু বলল，＂ডোডোমামা，ওটা একটা গাধা।＂

হঠাৎ এই বাচ্চা গোছের গাধাটা যে কেন ডোডোমামার সঙ্গী，তা জানবার আগেই ডোডোমামা বললেন，＂পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য তোদের জানা，অষ্টম নবম লালমনুয়ারও অজানা । দশম হল এই বস্তুটি।＂
＂ওটা কী ডোডোমামা ？＂
＂চিঠি।＂
＂চিঠি ？＂অবাক গলায় আমরা জিজ্ঞেস করলাম ।
＂কবে লেখা হয়েছিল জানিস ？＂
＂কবে ডোডোমামা ？＂
"আজ থেকে ছাব্বিশ বছর ছ’মাস সতেরো দিন আগে।"
"কোথায় পেলেন ডোডোমামা ?" বিনু জিজ্ঞেস করল ।
"বিন্ধ্যাসবে ।"
"বিন্ধ্যাসব ? সেটা কোথায় ডোডোমামা ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম ।
"ভারতবর্ষে ।"
"অথচ হাসবার উপায় নেই। তা হলেই ডোডোমামা মাথার ওপর গাঁট্টা মেরে তবলা বাজাবেন । শুধু বললাম, "ও।"

ডোডোমামা বস্তুটির দিকে চোখ রাখলেন । তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিহ্ধ্যাচল পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের কোনাকুনি বিষ্ধ্যাসব রাজ্য । দস্যু জগনুর হাতে রাজা নিহত হন । রাজার সবকিছু লুঠতরাজ হয় । দস্যু জগনু সবকিছু গরিব দুঃখীদের ভেতর দান করে দেয় । সে কথা পরে বলছি।
"তো আমি চলেছি বিষ্ধ্যারণ্যে । সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই । একমাত্র সম্বল আমার যুযুৎসুর প্যাঁচগুলো। যার মোক্ষম প্যাঁচে বাছাধন বাঘ-সিংহ এক ঘাটে জল খাবে। চলেছি, চলেছি, চলেছি। আমার কাজ হল বাঘ-সিংহের সংখ্যা গণনা । কিষ্তু হুঠাৎ থামতে হল আমাকে । ঠিক অরণ্য-মুখেই একটা রাজপ্রাসাদ । জরাজীর্ণ। এককালে জনবসতি হয়তো ছিল এখানে । এখন অরণ্যভৃমি । অরণ্যের মুখেই এই ভগ, জীর্ণ প্রাসাদ । ভেতরে মানুষজন আছে বলে মনেই হয় না । তবু হাঁকলাম, 'কে আছ ?' কোনও সাড়া এল না।
"দূরে পাহাড় । বিন্ধ্যাচল পর্বতমালা। ঘন অরণ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ।. যেন লক্ষহস্তী সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে । আবার চিৎকার করলাম, 'কে, কে আছ ?'
"না এবারেও কোনও সাড়া এল না । সম্ধ্যা নামতে আর বেশি দেরি নেই। সূর্যের আলো অনেক আগেই মরে গিয়েছিল । চুপিচুপি প্যাঁচগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিলাম । তারপর पুকে গেলাম ভ্রেতরে ।
"আশ্চর্য ! কেউ নেই । ভাঙ্া অট্টালিকা । কোথাও পাহাড়ি গাছ দেওয়াল ভেদ করে আকাশে মাথা তুলেছে। এখানে-ওখানে পাহাড়ি বনঝোপ। বাঁ দিকের বারান্দা পার হতেই সেই আর্ত চিৎকার । 'কে, কে ?’ আমি আরও জোরে চিৎকার করে উঠলাম।
"কিন্তু পরক্ষণেই সব চুপ। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। অম্ধকার নেম্মে আসছে । সবকিছু আর এখন পরিষ্কার চোখে পড়ে না। ছাদ কবেই ধসে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তাই আকাশ চোখে পড়ে । আকাশে এখন দু-একটা তারার উকিঝুঁকি । একটু দাঁড়ালাম । ভাবলাম। হঠাৎ সেই. শব্দ । 'কে ?’ আবার চিৎকার করলাম । শুধু সেই সন্ধ্যার আবছা অক্ককারে দেখলাম, একটা বিরাটকায় পাখি দ্রুত বেগে এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল ।
"আমিও এগোলাম । বিকট দুর্গক্ধ নাকে আসছে। দাঁড়ালাম । বিরাট হলঘরের মতো জায়গা খানিকটা। হয়তো রাজার দরবার ছিল এটা। হঠঠাৎ সেই আর্তনাদ । যেন কেউ মৃত্যু-যস্ত্রণায় মাঝে-মাঝে এই শব্দ করে উঠছছে ।
"এবারে আর কোনও কথা নয়, শব্দকে অনুসরণ করে সেই দিকে চুপিচুপি এগোলাম । এই হলঘর পার হয়ে বিরাট চত্বর ।

উঠোনের মতো পাশে একটা বিশাল কুয়ো। জল আাহ কি না তাও•অন্ধক্সরে বোঝা যায় না । কুয়োর পায় স্ট ছোট্ট घরটা i घর বলতে খানিকটা জায়গা । জানলা-দরজ্জা কিছু নেই। ছাদ নেই।
"চুপিচুপি এগিয়ে ভেতরে উকি ‘দিলাম । আর ত্তাতেই মূর্তিটা চোখে পড়ল । মৃদু চাঁদের আলোয় মনে হন চিভ হয়ে একজন মানুষ শুয়ে আছে। মৃত্ু-यষ্ত্রণায় মাঝে-মাঝে কাতর শব্দ উঠে আসছে তার গলা দিয়ে । আরও কাছে এগিয়ে গেলাম । কক্কালসার মূর্তি । বৃদ্ধ । কাছে গিয়ে দাঁড়াত্রেই সেই মূর্তিটা পরিষ্কার হিন্দিতে বলল, 'এত দেরি করে এলি ?'
"বুঝলাম কারও অপেক্ষা করছিল ম্রূর্তিটা । কেউ আসবে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বললাম, ‘আমি পরদেশী ।'
"লোকটা একটু পাশ ফেরার চেষ্টা করল । কিম্ত্র পারল না । বলল, ‘ঈশ্ষরের আশীর্বাদ যে তুমি এসেছ । সিন্দুকটা খোলো ।'
"মাথার কাছে বিরাট একটটা লোহার সিন্দুক। সমস্ত শক্তি দিয়ে ডালাটা খুললাম । অঞ্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না । হাত বুলিয়ে দেখলাম । হঠাৎ হাতে ঠেকল সেই বস্তুটি । তুললাম । লোকটা বলল, 'এবার আমি তৃপ্তিতে যেতে পারি । আঃ !’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আমি ঘুমোই। ডাকিস না ।’ একটা শব্দ উঠল লোকটার গলা দিয়ে । পরীক্ষা করে বুঝলাম লোকটা মারা গেছে।
"কী করি, সাত-পঁচ ভাবতে ভাবডে অনেকটা রাত পার হয়ে গেল । কী আছে এই মোড়কে ! বহুমূল্য কোনও হিরের টুকরো, মরকতমণি, না বিষাক্ত কোনও বস্তু, যার স্পর্শে এর্মুনি আমি প্রাণ হারাব । ভোরের আলোয় সষ্তর্পণে খুললাম, আর খুলেই অবাক। একটা পোস্টকার্ড ।
"সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম । দক্ষিণের চাতাল পার হয়ে শেষ ঘর । হয়তো বন্দিশাল্পা ছিল আগে।সেই ঘরের ভিতর উকি দিতেই অবাক। বাচ্চা ওই লালমনুয়া অবাক•চোখে আমাকে দেখছে। মাটিতে পড়ে আছে মৃত তার মা। দুর্গक्ধে দাঁড়ানো যায় না।
"লালমনুয়াকে নিয়ে কুয়োর পাড়ে এসে বসলাম । জল নেই। ইট, কাঠ, পাথরের টুকরোয় ভর্তি । পড়লাম চিঠিটা । আশ্চর্য ! খুদে-খুদে অক্ষর, অথচ কী স্পষ্ট । গুনেーগ়নে দেখলাম, দুশো লাইনে লেখা নিজের দস্যু-জীবনের ইতিহাস । পরিষ্কার শিল্পকর্ম্ম দস্যু জগনু তার জবানবন্দী লিখে রেখে গেছে এই চিঠিতে । কিষ্তু কোনও ঠিকানা লেখা নেই।"

একটু থেমে ডোডোমামা বললেন, "এই কলকাতায় চালের ওপর হয়তো সরস্বতীর মূর্তি দেখেছিস তোরা, ধানের ওপর রবীন্দ্রনাথের মুখ, সুপুরির ওপর দুর্গা-প্রতিমা। স্বদেশ কিংবা বিদেশের জাদুঘরে হয়তো দুশ্যো লাইনের পোস্টকার্ড দেখতে পাবি। কিন্তু বিম্ধ্যাসব রাজমহলের পরিত্যক্ত কুঠিতে মৃত জগনু-দস্যুর সারাজীবনের খুন-জখমের ইতিহাস কোথাও খুজ্েে পাবি না।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডোডোমামা বললেন, "পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ধরবে কাকে বল? লালমনুয়াকে ?"


# আবার কুমেরু-অভিযান বিমলেন্দু তট্টাচর্य 

भ卜থিবী যে-রেখায় আবর্তন করে কুমেরুবিন্দু বা দক্ষিণ মেরু (৩০ㅁ দঃ অক্ষরেখা) সেই কাল্পনিক রেখায় অবস্থিত। সব দ্রাঘিমাই দক্ষিণ গোলার্ধে এই কুমেরুবিন্দুতে এসে মিলে যায়। কুম্রেবিন্দু হচ্ছে পৃথিবীর মেরুরেখার ঠিক নীচের বিন্দু । এই বিন্দু থেকে প্রায় ৭০○ দঃ অক্ষরেখা পর্यন্ত বিস্তৃত মহাদেশই কুমেরু মহাদেশ (আন্টার্কটিকা)। কুমেরু মহাদেশে গ্রীমকালে সূর্य ঠিক মাথার ওপরে এক জায়গায় স্থির থাকে। এই মহাদেশের আয়তন ভারতের প্রায় চারগুণ, ভারত ও চিনের যুক্ত আয়তনের চেয়েও বড় । এখানকার শীতে (মে-জুলাই) এই মহাদেশের সংলঞ সমুদ্র জমে বরফ হয়ে यায়, তথন এর আয়তন দাঁড়ায় ভারতের প্রায় পাচগুণ । সমুদ্রের সব জলই অবশ্য বরফ হয়ে যায় না; জলের ఆপরের তিন-চার মিটার পর্যד্ত পুরু বরফে পরিণত হয়। অনেকটা দুধের ওপর পুরু সরের মতো। এই বরফের নীচে থাকে সমুদ্রের জল। শীতকালে এই জমাট সমুদ্র ৬ $0^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্থৃত হয়। উত্তর গোলার্ধে এরকম অবস্থা হলে জমাট সমুদ্র প্রায় লেনিনগ্রাদ শহর পর্যד্ত পৌঁছে যেত।


भानবাদ্র ইভিয়ান স্কুল অব মাইনস-এ «লিত ভ্প্ার্ধবিদ্যা বিভাগের প্রथান ঐ्রীবিমলেন্দू ভট্টাচার্य হিলেন চত্রুর্ष ভারঠীয় ক্বমের্রমহাদেশ অडियाনের দলনেতা। এই র্রচনায় তিনি সেই অভিयानের অडিভ্sতার কबा বর্ণना बরেছেন। সেইসঢ্গ পরিবেশন করেছেন यে-তষ্ঠসজ্টার, যা্রাপ৫সহ কুমেরুমহাদশের অকটা শ্পা পরিচয় বে তার ভিতরে পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।পড়ো সেই অভিযানের ব্তাজ্ত।

কুমেরু মহাদেশের প্রায় সবটাই পুরু বরফের চাদরে ঢাকা । কেবল দুই-শতাংশ জায়গায় পাথুরে জমি পাওয়া যায়। বরফের মরুভৃমিতে এই পাথুরে জমি




শীতে সেই আয়তন কতটা বেড়ে গেছে দ্যাথো
অভিযাত্রী জেমস কুক তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করেন কুমেরু মহাদেশের খোঁে। তিন বছর ধরে চলে এই অভিযান । প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার ঘুরেও কুক ও তাঁর দলের লোকেরা দেখতে পেলেন না কুমেরু মহাদেশের স্থলভাগ। শেষ পর্যন্ত তিনি $90^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখা বরাবর কুমেরুবিন্দুর বৃত্ত পরিক্রমা করেই ফিরে আসেন । জমাট সমুদ্র, হিমশৈলর প্রাচীর, খারাপ আবহাওয়া ইত্যাদির জন্যে তিনি' মহ়দেশের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। কুক নিজের ডায়েরিতে এই অভিযানের সন্বন্ধে লিখতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, "এই মহাদেশের উপকূল এতই দুর্গম যে, এই মহাদেশ কোনও দিনই আবিষ্কৃত হবে না।" কিন্তু কুকের মতো দুঃসাহসী অভিযাত্রীকেও ভ্রান্ত প্রমাণ করে ব্রিটিশ অভিযাত্রী ব্রান্সফিল্ড, আমেরিকান নাবিক পামার ও রুশ অভিযাত্রী বেলিংহাউসেন কুম্রেরু মহাদেশ বা নিকটবর্তী দ্বীপগুলোতে পা রাথতে পেরেছিলেন। ১৯০১ সালে ক্যাপ্টেন রবার্ট স্কট কুমেরুবিন্দুর অভিযানে রওনা হন ‘ডিসকভারি’ জাহাজে। স্কটের দলকে কুমেরুবিন্দুর ৫০০ কিমি দূর থেকেই খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফিরে আসতে হয়। ১৯০৭ সালে ‘নিমরড’ জাহাজে করে শ্যাক্লটনের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী রওনা হন কুম্রেরু অভিযানে। দুর্যোগপৃর্ণ আবহাওয়ার জন্য কুমেরুবিন্দুর ১৫০ কিমি দূর থেকেই তাঁদের ফিরে আসতে হয়। অবশ্য এররা দক্ষিণ চেম্বক বিন্দুতে (কুম্মেরুবিন্দু থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দৃরে) নানা বাধা-বিপত্তি স্ত্বেত পৌঁছতে পেরেছিলেন ।
পৃথ্থিী একটা বিশাল চুম্বকের মতো। এই বিশাল চুম্বকের টনেই কম্পাসের কাঁটা সবসময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে। চৌ্বক মেরুরেখা ভৌগোলিক মেরুরেখা থেকে প্রায় ১১º কোণ করে হেলে আছে। চোম্বক মেরুবিন্দুতে কম্পাসকে খাড়াভাবে ধরলে পৃথিবীর চুম্বকের আকর্ষনের জন্য কম্পাসের কাঁটা তখন লম্বমান । দক্ষিণ টৌম্বক মেরুর অবস্থান ৭२ $/ 2{ }^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখা ও ১৫৫® দ্রাঘিমায়। ১৮৩১ সালে জেমস্ রস উত্তর চোম্বক মেরুতে প্রথম গিয়েছিলেন । দক্ষিণ চৌম্বক মেরু বিজয়ের ইচ্ছেও তাঁর ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪১ সালে রওনা হ্ন, কিন্তু প্রচণ্ড বাধার জন্য শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ চৌম্বক বিন্দু পর্যত্ত পোঁছতে পারেন না।

নরওয়ের আমুণ্ডসেন ও ব্রিটেনের স্কটের কুমেরু অভিযানের কথা অনেকেরই জানা । ১৯০৯ সালে রবার্ট পিরি সর্বপ্রথম সুমেরুরিন্দু (উত্তর মেরু) পৌঁছতে সমর্থ হন। এর জন্য পিরিকে প্রায় ২০ বছরের ওপর চেষ্টা করতে হয়েছিল । আমুণ্ডসেন প্রথমে সুম্রুবিন্দু বিজয়ের চেষ্টা করার কথা ভাবছিলেন, কিন্ত্র পিরির সুমেরুবিন্দু বিজয়ের খবর জানার পর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে কুমেরুবিন্দু অভিযানে নেমে পড়েন । প্রায় একই সময়ে স্কটও কুমেরুবিন্দু অডিযানের পরিকল্পনা করেন । আমুণুসেন পौচজন সঙ্গীসহ সর্বপ্রথম কুম্মরুবিন্দুতে পৌঁছলেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। তিনদিন তাঁরা থাকেন এখানে। আমুণুসেন যখন কুম্রেরুবিন্দুতে, স্কটের দল তখন প্রায় ৬৫০ কিমি দূরে প্রাকৃতিক দুর্যেগের সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন । শেষ পর্যন্ত ১৯১২ সালের ১৭ জানুয়ারি স্কট চার সঙ্গককে নিয়ে পৌঁঁছলেন। দেখলেন নরওয়ের পতাকা উড়ছে কুমেরুবিন্দুতে অর্থাৎ আমুণুসেন সেখানে প্রথমে পৌঁছারার কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলেছেন। আমুণ্ডসেনের কাছে কুমেরুবিন্দুতে প্রথমে পৌঁছবার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে.স্কট খুব হতাশ হন। ফেরার পথে স্কটের দলকে অনেক দুর্যোগে-দুর্ভোগে পড়তে হয়, ফনে স্কট ও তাঁর চার সঙ্গী পথেই মারা যান। আরও ১৮ কিমি এগিয়ে গেলে তাঁরা


বরফের তনায় পাথুরে জমির সীমারেখা


কুমেরু মহাদশের পাথুরে জমি (ওয়েসিস)

#   

## 






 किब्ध आयि आर निथढ़ भाराश्क ना ।"
















 लেঃ প भर्य




বরফের আস্তরণ ভেঙে এগোচ্ছে ফিনপোলারিস
সে:) কুমেরু মহাদেশের ভস্তোক ( সোভিয়েত পর্যবেক্ষণকেন্দ্র) স্টেশনে মাপা रয়েছে। মহাদেশ্েের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে আকাশ মেঘমুক্ত । বৃষ্টি প্রায় কোথাও হয় না। গাছপালা একেবারেই নেই। বাতাস সর্বত্রই অত্যন্ত শুষ্ক। এখানে প্রায়ই তুষারঝড় হয় এবং কখনও-কখনও ১০-১২ দিন ধরে চলে । তুষারঝড়ের সময় বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ২০০-২৫০ কিমি হয়ে থাকে। নরম তুষারকণায় তখন বাতাস পরিব্যাপ্ত হওয়ায় কিদ্রুই দেখা যায় না। হাত বাড়ালে নিজের আঙুলও ঝপসা লাগে ।

পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ থেকে, বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা, শুক্ক, বাত্যাসঙ্কুল ও দুর্গম । এই মহাদেশ কিন্তু চিরকালই অন্যান্য মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না । একসময় ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা কুম্মেরু মহাদেশের লাগোয়া প্রতিবেশী ভূখণ্ড ছিল । এই সমস্ত মহাদেশের অবিচ্ছিন্ন অংশকে বলা হয় গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। প্রায় ১৫-২০ কোটি বছর আগে এই বিশাল অবিচ্ছিন্ন মহাদেশ ধীরে ধীরে ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায় এবং পরস্পর থেকে দূরে সরতে থাকে। এই সঞ্চরমাণ মহাদেশের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে তৈরি হয় নতুন ভূত্বক ও সমুদ্র । অন্যান্য মহাদেশগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনেকদূর সরে গেছে। তবে তুলনামূলকভাবে কুমেরু মহাদেশ অনেক কম সরেছে । অবশ্য কুম্মেরু মহাদেশ থেকে অন্যান্য মহাদেশগুলো একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়নি । ক্রন্ম-ক্রদ্ম মহাদেশগুলি এক-এক করে ছিন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশটি কুম্মেরু মহাদেশ হিসেবে রয়ে গেছে।

ভারতের ২১ জন অভিযাত্রী ৯ জানুয়ারি ১৯৮২ সালেলে ভারতীয় সময় সকাল তিনটেয় সর্বপ্রথম কুমেরু মহাপেশে পদার্পণ করেন । পরবর্তী দু’বছরে আরও দুটি অভিযান বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন. করে । তৃতীয় অভিযানে ভারত সর্বপ্রথম একটি স্থায়ী পর্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে। বরফের পাটাতনের ওপর এই কেন্দ্রের নামকরণ হয় ‘দক্ষিণ গঙ্গোত্রী’ । এখানে তৃতীয় অভিযানের ১২ জন সদস্য এক বছরের জন্যে

থেকে যান । এ̃ঁরাই হলেন কুমেরু মহাদেশে ভারতের প্রথম শীতকালীন দল।

চতুর্থ অভিযানে আমকে দলনেতা হিসেবে মনোনীত করা হয় । অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে দলের সদস্যেরা জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের কারগিলের কাছে মাচোই হিমবাহে প্রায় সপ্তাহখানেকের জন্যে অনুশীলন করেন। উদ্দেশ্য ছিল দনলের সদস্যদের বরফ ও হিমবাহের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া । এর আগে অবশ্য প্রত্যেক সদস্যকেই ডাক্তারেরা শারীরিক পরীক্ষা করে দেখেন । এ ছাড়া নেতা, দুই সহনেতা ও শীতকালীন সদস্যদের মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করা হয় মনোবল ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য। আমাদের দলে ছিলেন ২৮ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর, ১৭ জন নৌ-বাহিনীর ও ১৩ জন বায়ুসেনার নোক। ন্ৌ-বাহিনী ও সেনা-বাহিনীর দলের মধ্যে চারজন রাঁধুনিও ছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন চারজন ডাক্তার । বাদবাকি সবাই বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ । সঙ্গে ছিল চারটি হেলিকপ্টার-বায়ুসেনার দুটি বড় ও নৌ-বাহিনীর দুটি ছোট হেলিকপ্টার । বরফে চলাফেরা ও স্নেজ টানার্র জন্য স্নো ভেহিকেল্স ও স্নো স্কুটার। বরফ কাটার জন্য ছিল স্নো-কাটার। ভারী মালপত্র তোলার জন্য একটা বড় ক্রেনও ছিল আমদের সঙ্গে। এ ছাড়া ছিল চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ, টিনের খাবার, জ্বালানি, বৈজ্ঞানিক যষ্ত্রপাতি, বাড়িঘর তৈরি করার সামগ্রী, বেশভূষা ইত্যাদি । এককথায় ছুঁচ থেকে হেলিকপ্টার—সবই ছিল। কুমেরু মহাদেশে কাজের সময় কোনও জিনিসের দরকার পড়লে


র্বার্ট স্কটের ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠা

জিনিসটি তৈরি করে নেওয়াও সম্তব হবে না কিংবা অন্য কোথাও থেকে আনিয়ে নেওয়াও যাবে না । আমাদের কাজের জায়গা থেকে নিকটতম দেশ কয়েক হাজার কিমি দূরে। অততএব সব কিছুই হিসেব করে গুছিয়ে ভারত থেকেই নিয়ে যেতে হবে। দরকারি জিনিস ভুল করে না নিয়ে গেলে‘বা অগোছালোভাবে নিয়ে গেলে অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেখানে বরফ গলিয়ে জল তৈরি করতে হয়। বাইরে কাজের সময় বরফ গলানো সবসময় সম্ভব নয়। এই ঠাণ্ডা মহাদেশ ওক্কতম বলে কাজের সময় তেষ্টাও পায়। আমরা এর জন্যেও তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন রকমের বোতলের পানীয় (soft drink) প্রায় এক লক্ষের মতো আমাদের সঙ্গে ছিল। কাজের সময় তেষ্টা পেনেই আমরা এই পানীয় র্যবহার করতাম। কয়েক হাজার চকোলেটও নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজের সময় খিদে পেলে বা দুর্লল লাগলেই পকেট থেকে কয়েক টুকরো চকোলেট মুখে ফেলে দিতাম ।

এইসব লটবছইর বোঝাই করে 8 ডিসেম্বর ১৯৮8 সালে ৮২ জন সদস্য মিলে আমরা ফিনদেশীয় মালবাহী জাহাজ ‘ফিন পোলারিস’-এ গোয়া থেকে রওনা হই। জাহাজে মালপত্র বোঝাই করতে গোয়ায় আমরা প্রায় সপ্তাহখানেক সময় নিই। জাহাজ কুমেরু মহাদেশে নোঙর করার পর সমস্ত মালপত্র জাহাজ থেকে সরাসরি কাজের জায়গায় আমাদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কুমেরু মহাদেশে বাড়ি তৈরি করার কাজে সবচেয়ে আগে লাগবে ভিত, পরে দরকার হবে বাড়ির ছাদ । অতএব গোয়ায় জাহাজে মালপত্র এমন ভাবে সাজিয়ে রাথতে হবে যে, ছাদের সরঞ্জাম থাকবে সবচেয়ে নীচে ও ভিতের সরঞ্জাম থাকবে ওপরে। যদি একাধিক বাড়ি তৈরি করতে হয়, তা হন্ে মালপত্র বিভিন্ন রঙে চিহ্তিত কক্রে দেওয়াই ভাল । রঙ দেখেই বোঝা যাবে, কী কাজের জন্য এই মালপত্র আনা হয়েছে। খোঁজাঁুুজিতে অযথা সময় নষ্ট করতে হবে না। জাহাজের ডেকে কোনও জিনিস রাখা চলে না। জাহাজ সমুদ্রে খুব দোলে এবং ডেকের জিনিস ছিটকে পড়ে যাবার সষ্তাবনা থাকে। অবশ্য বিশেষ ধরনের কনটেনারে জাহাজের ওপরে বিশেষ কিছু জায়গায় জিনিসপত্র রাখা যেতে পারে । হেলিকপ্টার কুম্মেরু মহাদেশে জাহাজেের ডেকের ওপর থেকেই উড়বে, বাকি সময়টায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডেকের ওপরই থাকবে, অতএব ডেকের বেশির ভাগ জায়গা ফাঁকা রাখতেই হবে।

আমাদের হাতে কাজের সময় খুবই অল্প । কুমেরু মহাদেশে থাকব প্রায় দু’মাসের মতো, যার মধ্যে ১৫-২০ দিন তুষারঝড়ের জন্য বাইরে কাজ করা আদৌ সম্তব নয়। তার মানে কাজ করার জন্য হাতে সময় পাব 8০-৪৫ দিন। সমস্ত মালপত্র ভালভাবে গুছিয়ে জাহাজে রাখার পর চারটে হেলিকপ্টারকে জাহজের ভেতরে রেথে দেওয়া হয়। ডেকের ওপর রাখার অসুবিধের কথা আগেই বলেছি। তা ছাড়া কোনও যন্ত্রপাতিই সমুদ্রযাত্রায় বাইরে রাখা নিরাপদ নয় । সমুদ্রযাত্রায় নোনা আবহাওয়ায় যম্ত্রপাতির ক্ষয় বেশি হয়, তাই সমুদ্রে যাতায়াতের সময়টা হেলিকপ্টার ইত্যাদি জাহাজের ভেতরে রাখাই সমীচীন। যাই হোক, ৮২ জন সদস্য, হেলিকপ্টার, বরফের ওপর চলাফেরার উপযোগী গাড়ি,


তিন মেরু-অভিযাত্রী। (বাদিক (থকে) আর্নেস্ট শ্যাকনট্ন, রবাট্ট স্কট ও জেমস কুক

১০০০ টনের ওপরে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি নিয়ে 8 ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সালে ভোর ৬টায় চমৎকার আবহাওয়ায় আমরা গোয়া থেকে রওনা হলাম । সেনা ও নৌ-বাহিনী ব্যাণ বাজিয়ে আমদের বিদায় জানালেন।

যেতে হবে প্রায় ১৫০০০ কিমি দূরে । গোয়া থেকে প্রথমে মরিশাস দ্বীপে এবং সেথান থেকে কুমেরু মহাদেশের ৭০ঃ দঃ অক্ষরেখা ও ১১ পৃঃ দ্রাঘিমা-বিন্দুতে। সময় লাগবে তিন সপ্তাহের মতো। মরিশাস দ্বীপে তিনজন বিদেশী সদস্য আমাদর দলে যোগ দিলেন। একজন মরিশাসের বৈজ্ঞানিক ও দুজন পশ্চিম জার্মানির প্রযুক্তিবিদ। সবসুদ্ধ আমাদের দলে এখন ৮৫ জন। এ ছাড়া আছেন জাহাজের ২৫ জন নাবিক। জাহাজের মোট ওজন বইবার ক্ষমতা ১২০০০ মেট্রিক টন । এটি লম্বায় প্রায় ১৬০ মিঃ। এই জাহাজটি আইসক্লাস (Ice-class), আইস-কাটার (Ice-cutter) নয়। এরকম জাহাজ ৭০ সেঃ মিঃ পুরু বরফের চাদরকে ধাক্কা মেরে ভেঙে এগিয়ে যেতে পারে। আইসব্রেকার জাহাজের ক্ষমতা কিন্তু এর চেয়েও বেশি। আইসব্রেকার জাহাজ বরফের চাদরের ওপর উঠে বসতে পারে এবং জাহাজের ওজনে বরফের পুরু চাদূরও ভেঙে যায়। অবশ্য আইসর্রেকার জাহাজের দামও অনেক বেশি। ফিন্ পোলারিসে আছে ছয় সিলিগুরের ইঞ্জিন, যার ক্ষমতা প্রায় ১০,০০০ হর্স পাওয়ারের মতো। এই জাহাজ চালাতে প্রতিদিন প্রায় ৩০ টনের মতো জ্বালানি খরচ হয়। জাহাজের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ নটিকাল মাইল বা ২৭ किমি। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ কিমি বা ৫ ৫ক্ষরেখা অতিক্রম করতাম। জাহাজের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ব্রিজ (Bridge)। আধুনিক জাহাজ কম্পিউটারের সাহায্যে চলে। যাত্রাপথ নির্ণয় করে সেইভাবে প্রো্রাম করে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জাহাজ চলতে থাকে। অবশ্য বন্দরে বা যেখানে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে যেতে হরে সেখানে নাবিকরা নিজেরাই জাহাজ চালনা করেন । সমুদ্রে জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয় করার জন্য আজকাল স্যাটেলাইটের সাহায্য নেওয়া হয়। ব্রিজে রাডার যষ্ত্রও থাকে এবং এর সাহায্যে সামনের অদৃশ্য জাহাজ, দ্বীপ বা হিমশৈল ইত্যাদির অস্তিত্ব চোখে দেখার আগেই টের পাওয়া যায়। এ ছাড়া আবহাওয়া স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন আবহাওয়াকেন্দ্র থেকে জাহাজে আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্যও

সংগ্রহ করা হয়। জাহাজ থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ফোন ও টেলেক্স করাও সম্তব।

জাহাজের পেছনের দিককে ‘স্টার্ন’ (Stern), সামনের দিককে (bow), বাঁ পাশের দিককে (port) ও ডান দিককে 'স্টার বোর্ড’ (Starboard) বলা হয়। নাবিকরা এই শব্দগুলোকেই ব্যবহার করে থাকেন।

গোয়া থেকে রওনা হওয়ার পর জাহাজ আরব সাগরের তুঁতেরcের জলে ভেসে চলেছে। আমরা কয়েকজন জাহাজের ডেকে ঘোরাফেরা করছি। জাহাজের এক কোনায় একটা চড়ইপাথিও আমাদের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে। মাঝে-মাঝেে এদিক-ওদিক ফুডুত-ফুডুত করে উড়ে যাচ্ছে, আবার বসে পড়ছে। জাহাজ থেকে খুব দৃরে যাওয়ার সাহস নেই । আমাদের হাতে এথন গল্পগুজব করার অঢেল সময়, অতএব আমরা এই চড়ুইকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম । কুমেরু মহাদেশ পর্যন্ত এই চড়ইই নিরাপদে যেতে পারবে কি না এই নিয়ে কিছু তর্ক-বিতর্কও হল। যাই হোক, ঠিক হল, চড়ুয়ের জন্য নিয়মিত খাবার ও জলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং চড়ইপাখিই ঠিক করুক ও কতদূর যাবে। আরব সাগর পেরিয়ে এবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়লাম । দিন-চারেক পর আমরা পার হলাম বিষুবরেখা। চডুইপাথিও আমাদের সঙ্গে বিষুবরেখা পার হল। বিষুবরেখা অতিক্রম করা নাবিকদের কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দলের অনেকেই এবং কয়েকজন নাবিকও জীবনে এই প্রথম বিষুবরেখা অত্রিম করলেন। ছ’দিন পর পৌঁছলাম ছোট্ট, সুন্দর দ্বীপ মরিশাসে। মরিশাসকে সামুদ্রিক ঝড়ের ও আখের দ্বীপও (Island of hurricane and sugarcane) বলা হয় । এখানেে খুব ঘন ঘন ইন্দ্রধনুও দেখতে পাওয়া যায় । মরিশাস লম্বায় ৬০ কিমি ও চওড়ায় প্রায় 80 কিমি। প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস করে এই দ্বীপে। বেশির ভাগ লোকই ভারতীয় বংশোদ্তুত। প্রায় ১৫০ বছর আগে আখের চাষ করতে এই ভারতীয়দের आনা হয়েছিল। অনেকেই হিন্দি বা ভোজপুরী বুঝতে পারেন । মরিশাস দ্বীপে তিন দিন থেকে আমরা কুমেরু মহাদেশের দিকে রওনা হলাম। চডুইপাখির সমুদ্রयাত্রা ভাল লাগেনি। মরিশাস দ্বীপের গাছপালা দেথে তার আর জাহাজে থাকতে ইচ্ছে করেনি । কথন জাহাজ ছেড়ে সে চলে গেছে আমরা জানতেও পারিনি। চডুইপাখির সঙ্গে.


হেলিকপ্টারে মাল পরিবহণের দৃশ্য


বরফের উপরে ুয়ে আছে সিল মাছ


বরফের উপরে বসে আছে একটি স্কুয়া
আমাদের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল । চলে যাওয়ায় আমাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় । দু’সপ্তাহ পরে আমরা এসে পৌঁছলাম $80^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখার কাছাকাছি। সমুদ্র $80^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখা থেকে ৬০ ${ }^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখা পর্যস্ত খুব উত্তাল থাকে । নাবিকরা এই জায়গাটার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন । যেমন $80^{\circ}$ দঃ অক্ষরেখার সমুদ্রকে বলা হয় গর্জনকারী চল্লিশা (Roaring forties), ৫०० দঃ অক্ষরেখার সমুদ্রভাগকে বলা হয় আর্তনাদকারী বা Screaming fifties এবং ৬০ঃ দঃ অক্ষরেখার সমুদ্রভাগ্রেে বলা হয় বিলাপকারী বা Howling sixties । এই অঞ্চলে কিছু বিশেষ ধরনের পাখিও পাওয়া যায়่ । পাখিরা জাহাজের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায় খাবারের খোঁজে, যদিও সমুদ্রের মাছ ও স্কুইড (Squid)-ই এদের খাদ্য। এই এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় ‘পেট্রেল, অ্যালবাট্রস পাখি। অ্যালবাট্রস পাখির বাতাসে ভেসে যাওয়া দেখার


প্রিয়দর্শিনী হ্রদের কাছে মৈত্রী কেন্দ্রের বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে


জমাট বরফের ফাটল পরীক্ষা করা হচ্ছে। সামনে স্নো-ক্কুটার

মতন । অ্যালবাট্রস সবচেয়ে বড় উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখি। এদের ডানা খুব সরু ও প্রায় সাড়ে-তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় । দক্ষিণ সমুদ্রের অ্যালবাট্রসকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । (১) সাদা রঙের খুব বড় ওয়াগুারিং ও রয়্যাল অ্যালবাট্রস, (২) ধূসর রঙের মলিমকস (Mollymauks) অ্যালবাট্রস । এদের লেজ ছোট ও গোলাকৃতি, (৩) সুটি (Sooty) অ্যালবাট্রস । এদের লেজ কিন্তু লম্বা ও ত্রিভুজাকৃতি । অ্যালবাট্রসরা উচ্চগতিসম্পন্ন হাওয়ার বেগের ওপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে আকাশে ওড়ে । ঘণ্টার পর ঘন্টা. একবারও ডানা না নেড়ে বাতাসে এরা চমৎকার ভাবে ভেসে যায় । সাধারণত কোনও নির্জন দ্বীপে ঘাস, কাদা ইত্যাদি দিয়ে কোণাকৃতি বাসায় এরা সাদা রডের একটা ডিম পাড়ে । ডিম ফুটতে প্রায় তিন মাসের মতো সময় লাগে । বাচ্চা অ্যালবাট্রস কয়েক মাস বাসায় থাকার পর বাইরে বেরিয়ে আসে । বলা

হয়, অ্যালবাট্রসর়া বছরে অন্তত একবার সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে ফেলে। এদের ওড়ার গতি দিনে প্রায় ৫০০ কিমি। নাবিকদের ধারণা, অ্যালবাট্রস শিকার করলে জাহাজকে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়। কোলরিজের ‘রাইম অব অ্যানসিয়েন্ট' মেরিনার’ কবিতায় অ্যালবাট্রস মারার পর নাবিকদের দুর্ভোগের গল্প বলা হয়েছে।

অ্যালবাট্রস ছাড়াও এই অঞ্চনে পেট্রেল পাথিও প্রায় দেখা যায়। এরা কিন্তু অ্যালবাট্রসদের মতো ভেসে বেড়াতে পারে না। সাধারণ পাখিদের মতোই পেট্রেলদের উড়াল। কিন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা উড়তে উড়রতে নীচে নেমে চমকপ্রদভাবে জল ছুঁয়ে আবার উড়ে যায়। ওড়ার এই বৈশিষ্ট্য দেখার মতোএই অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের পেট্রেল পাওয়া যায় । যথা : জায়েন্ট, স্টর্ম, স্নো পেট্রেল! ইত্যাদি। স্নো পেট্রেল ধবধবে সাদা রঙের পাখি। এ ছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় কেপ পিজিয়ন .(Cape Pigeon ) ও প্রায়ন (Prion )। নাম থেকেই বোঝা যায় যে কেপ পিজিয়নস অনেকটা আমাদের দেশের পায়রার মতো । ডানাগুলো কালো-সাদায় মেশানো । সাধারণত ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। এ ছাড়াও এ অঞ্চলে পাওয়া যায় বিশেষ ধরনের স্টার্ন পাথি—সুটি ও আা্টার্কটিক স্টার্ন

কুমেরু মহাদশেকে ঘিরে যে দক্ষিণ মহাসাগর, সেখানে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উহ্লেখযোগ্য হচ্ছে কুচো চিংড়ির মতো একজাতীয় মাছ যার নাম ক্রিল। ক্রিল প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাে পাওয়া যায়। এত বেশি যে সমুদ্রের জলের রঙটাই এরা পালটে দেয় । একটা বড় মাপের ক্রিল মাছ লম্বায় প্রায় সাড়ে-চার সেঃ মিঃ আর ওজনে এক গ্রামের একটু বেশি। জাপান, সোভিয়েত দেশ ও পোল্যাণ নিয়মিত ভাবে এই অঞ্চল থেকে বহুল পরিমণে ক্রিল মাছ ধরার কৌশন রপ্ত করেছে।

এ ছাড়া এই অঞ্চলে তিমিমছও পাওয়া যায় । তিমি খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী।। এরা কোটি কোটি বছর আগে স্থলভাগ ছেড়ে সমুদ্রে চলে আসে। সমুদ্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখনও ভালভাবেই বেঁচে আছে। একসময়ে তিমিরা চতুপ্পদ প্রাণী ছিল, কিন্ত্র এখন পেছনের পা-দুটি আর নেই । চাপ্রটা লেজ ও সামনের পা-দুটোর সাহায্যে বেশ দ্রুতগতিতেই এরা জলে সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে পারে। তিমিরা দীর্ঘজীবী। এদের আয়ু ৭৫ থেকে ১০০ বছর। তিমির নানান প্রজাতি, যথা স্পার্ম (Sperm), মিন্ক(Minke), ফिन (Fin), সি (Sei) ব্লু (Blue) ও হাম্পব্যাক (Humpback) তিমি। ব্নু বা নীলতিমি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী। এরা লম্বায় ২০-৩০ মিটার ও ওজনে ১৫০ টনের কাছাকাছি। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডায়নোসরের চেয়েও নীলতিমি বড়। এদের খাদ্য মুখ্যত ক্রিল মাছ। কিছু তিমি আবার দাঁতালো, যেমন স্পার্ম তিমি । এদের ২৬টা শক্ত থুঁটির মতো দাঁত থাকে নীচের মাড়িতে.। ওপরের মাড়িতে কিন্তু কোনও দাঁতই নেই। এই স্পার্ম তিমিকে নিয়ে হেরম্যান মেলভিন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘মবি ডিক’ লেখেন । দাঁতালো তিমি শিকারের খোঁজে সমুদ্রের অনেক নীচে নেমে যায়। এরা শিকারের জন্যে বিভিম্ন শদ্দতরন্গ ব্যবহার করে এবং এই শব্দতরঙ্গের সাহায্যে‘অন্যান্য তিমিদের সঙ্ঞে ও

যোগযোগ রাথে।
ফিন পোলারিস জাহাজ সমুদ্রে এগিয়ে যাচ্ছে।। সমুদ্রের দোলায় অভিযাত্রীরা কেউই অসুস্থ হয়ে পড়েননি এখনও। অল্প অক্প ভাসমান বরফ চোথে পড়তে লাগল ৬৫® দঃ অক্ষরেখা অতিক্রম করার পর। এরপর জাহাজ যতইই অগ্রসর হতে থাকে ততই'বরফের প্রতিরোধ বাড়তে থাকে। ফিন পোলারিসের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া ক্রমশই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। জাহাজ স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এমন কোনও জায়গার থৌজে যেখানে বরফের প্রতিরোধ কম। এ-রকম ক্ষেত্রে অবস্থা অনেক সময়ে খুব ঘোরালো হয়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে পশ্চিম জার্মানির কুমেরু অভিযানের জাহাজ এই জমাট বরফে আটকা পড়ে যায় । জার্মানি অবশ্য দুটো জাহাজ পাঠিয়েছিল । তাই আটকা-পড়া জাহাজ থেকে অভিযাত্রীদের অন্য জাহাজে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অভিযানটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর। ভারতীয় অভিযানে কেবল একটাই জাহাজ। আমরা বরফে আটকা পড়লে অভিযাত্রীদের শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের নীচে চলে যেতে হবে । অতএব আমাদের জাহাজ খুব সাবধানে এগোতে থাকে। আমাদের গন্তব্যস্থল পলিনিয়া (Polynya)। কুমেরু মহাদেশের কাছাকাছি গ্রীষ্মকালে জমাট বরফের মধ্যে এক বিশাল অঞ্চলে সমুদ্র উন্মুক্ত থাকে। এই উন্মুক্ত অঞ্চলকে বনে পলিনিয়া। স্থীন পরিবর্তন করতে করতে বরফ-বাধা কাটিয়ে অনেক দুর্ভাবনার পর আমরা পলিনিয়ায় পৌঁছলাম । জমাট বরফের প্রতিরোধের জন্য কুমেরু মহাদেশ পৌঁছতে নির্ধারিত সময় থেকে তিন-চার দিন দেরি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ২৮ ডিসেম্বর সকালে পলিনিয়ায় পেঁঁছেই এবং বিকেলে (ভারতীয় সময় প্রায় রাত দশটায়) কুমেরু মহাদেশের উপকূল থেকে প্রায় ৫০-৬০ কিমি দূরে সমুদ্রের জল-জমা বরফের ওপর জাহাজ নোঙর করে।

এই বরফ গ্রীষ্মকালে ক্রমে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। ফেব্রুয়ারি মাসে একেবারে উপকূন্ন পর্য়্ত সমুদ্র উন্মুক্ত হয়ে যায়। কুমেরু মহাদেশের তট সমুদ্রপৃষষ্ঠ থেকে প্রায় ২০-২৫ মিটার ঁঁচু। এই উচ্চতা থেকেই অনুমান করা সম্ভব যে, একটা জায়গা কুমেরু মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চনে, না পাষ্ববর্তী সমুদ্র অঞ্চনে। এই অঞ্চলে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই বরফ বলে এই উচ্চতা ছাড়া আর অন্য কোনওভাবেই এ-সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব নয়। গ্রীমকালে সমুদ্র-জমা তুযার-রাজ্যের আয়তন অনেক কমে যাওয়ায় পৃথিবীর যে-কোনও কুমেরু-অভিযানই ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে কুমেরু মহাদেশে প্োঁছবার চেষ্টা করে। ভারতীয় অভিযানও এই একই কারণে ডিসেম্বরের প্রথমে রওনা হয় ভারত থেকে এবং ডিসেম্বরের শেষে কুমেরু মহাদেশে পৌঁঁছয। মার্চের মাঝামাঝি সমুদ্রের জল আবার জমতে শুু করে এবং সমুদ্র জমাট-বাঁধার আগেই জাহাজকে কুমেরু মহাদেশ থেকে রওনা হতে হয় । শীতকললে সমুদ্র-জমা বরফের সীমা ৬০ দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। শীতকালে জমা বরফের এই প্রতিরোধ অতিক্রম করে কোনও অভিযানই কুম্মেু মহাদেশে যেতে পারে না।

চতুর্থ ভারতীয় অভিযানে মালপত্র অনেক বেশি ছিল, কাজও ছিল একাধিক জায়গায়। হাতে সময় খুবই অল্প।।

অভিযানকে সফল কর্রার জন্য মালপত্র সঠিকভাবে দরকারের সময় কাজের জায়গায় প্পেঁছে দ্তিতে হবে। তৃতীয় অভিযান পর্যন্ত ভারতীয় দল কেবল হেলিকপ্টারের মাধ্যমেই মালপত্র সরবরাহ করে এসেছে। জমাট সমুদ্রের ওপর ম্লেজ দিয়ে মালপত্র বহন এর আগে কখনও করা হয়নি। মালপত্র বেশি থাকায় আমরা ঠিক করলাম স্লেজে করে জমাট সমুদ্রের ওপর দিত্যেও মাল পরিবহণ করা হবে এবার। জমাট সমুদ্রের ওপর এ－কাজটি মোটেই নিরাপদ নয়। অন্যান্য দেশের অভিযান এইভাবে মাল পরিবহণ করতে গিয়ে কখনও－কখনও মারায্মক দুর্ঘটনার সম্মুথীন হয়েছে। জমাট সমুদ্রে মাল পরিবহণ করার অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের একেবারেই নেই। তবুও অভিযানের স্বার্থে আমরা এই ঝুঁকি নিতে মনস্থ করি । দরকার পড়লে ঝুঁকি নেওয়ার দুঃসাহস কুমেরু－অভিয়াত্রীদের দেখাতেই হবে। আমরা কয়েকজন প্রথমেই জমাট সমুদ্রের বরফ নিরীক্ষণ করে এলাম । উদ্দেশ্য，স্লেজে করে ১০－১২ টন মালপত্র এই জমাট বরফের ওপর নিরাপদে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না দেখা। এই জমাট বরকের এখানে－ওখানে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয় যা কোনও কোনও স্থানে ওপর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু অনেক জায়গাতেই এই ফাটল নরম বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ওপর থেকে একেবারেই বোঝা যায় না। সেইসব ফাটলে স্নেজ পড়ে গেলে লোকজন，মালপত্রসমেত তিন－চার মিটার নীচে সমুদ্রের জলে একেবারে সলিল্ল－সমধি ।

আমাদের হাতে সময় অল্প হলেও কাজের দিক দিয়ে কিক্তু একটা সুবিধে ছিল। আমরা যথন কুমেরু মহাদেশে•প্ৗৌছই তখন ২৪ ঘন্টাই দিন（Polar Day）। অতএব প্রতিদিন এক নাগাড়ে ১৪－১৬ ঘন্টা কাজ করা সম্ভব। এইভাবেই 80－8৫ কাজের দিনের মধ্যেই আমরা সব কাজ করে ফেলতে পারি ।

কাজ শুরু করার পরই আমরা কতগুলো বিপদে পড়ি। প্রথম বিপদ দেখা দেয়，৩০ ডিসেম্বর সকালে। আগের দিন রাতে ‘দক্ষিণ গঙ্গৌত্রী’তে মালপত্র নামিয়ে তিনটে ম্সেজ ফিরে আসে রাত প্রায় দশটায় । রাতে আমরা ছোট হেলিকপ্টারকে জমাট বরফের ওপর নামিয়ে রাখি，কারণ，বিমানবাহিনীর বড় হেলিকপ্টারটা জাহাজের ভেতর থেকে ডেকে উঠিয়ে আনতে হবে । ডেকের অল্প পরিসরে একই সময়ে একটা বড় ও একটা ছোট হেলিকপ্টার রাখা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে দুটো হেলিকপ্টার ব্যবহার করব বলেইই এই ব্যবস্থা । ডেকে জায়গার অভাবে চারটে হেলিকপ্টারই একই সঙ্গে বাবহার করা সষ্ভব নয়। স্থির হয়，রাতে স্েেজের চালকরা বিশ্রাম নেবে জাহাজে এবং সকালে স্রেজে মালপত্র তুলে গন্তবাস্থলে রওনা হবে। সকালে মালপত্র বোঝাই করে ব্রেজ যখন প্রায় রওনা হবার মুখে তখন জমাট বরফের ওপর লম্বা－লম্বা হালকা রেথা দেখা যায়। নিমেষের মধ্যে এই রেখা থেকে ফাটল সৃষ্টি হতে থাকে। এই সময়ে জমাট বরফে প্রায় ২০－২৫ জন সদস্য ঘোরাফেরা করছিলেন। কেউই জমাট বরফের এই খামখেয়ালিপনার সম্বক্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমরা সঙ্গে－সঙ্গে মাইক্রোেোনে ঘোষণা করি স্নেজকে অতি সত্রর এগিয়ে যেতে এবং অন্যান্য সদস্যদের জমাট বরফ থেকে জাহাজে ফিরে আসতে । জাহাজ নোঙর খুলে নিরাপত্তার জন্য সমুদ্রে সরে যাবে। তাড়াতাড়ি সরে না গ্গেলে বিচ্ছিন্ন বরফের বড়－বড় টুকরো জাহাজকে ধাক্কা মেরে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ফাট়ল নিমেষের মধ্যে এত চওড়া হয়ে যায় যে，অনেককেই লম্বা দৌড় দিয়ে এসে প্রায় লংজাম্প দিয়ে কোনওক্রম্ম ফাটল অতিক্রম করতে হয়। সুন্দর কাজের পরিস্থিতি দেখতে－দেখতে আতক্কের পরিস্থিতিতে পরিণত হল। অন্যদিকে স্রেজ মালপত্র নিয়ে এগোচ্ছে বটে，কিন্তু সারি－সারি লম্বা লম্বা ফাটল তাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণ না বলে ধাওয়া করহে বলাই বোধহয় ঠিক হবে। আমরা স্রেজের চালকদের সঙ্গে ওয়াকিটকি মারফত যোগাযোগ রাখছি। বলছি，তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যাও। यদিও আমরা চালকদের অভয় দিচ্ছিলাম，তবু আমাদের ভয় ছিল যে， পেছনের মতো সামনেও যদি ফাটল দেখা দেয়，তা হলে ম্মেজ ভয়ক্কর দুর্ঘট্যার সম্মুখীন হবে। সামনের ফাটলের জন্য যদি না এগোয় তা হলে ভাসমান জমাট বরফের ওপর আটকা পড়ে যাবে। সেই ভাসমান বরকের টুকরোও ক্রমে ছোট－ছোট টুকরোয় পরিণত হবে এবং ম্মেজ সবসুদ্ধ জলে ড়বে যাবে। আমরা হেলিকপ্টারকে তৈরি থাকতে বলি যে－কোনও অবস্থার মোকাবিলার জন্য। দরকার পড়লে ছোট্ট ভাসমান বরক্ের টুকরোর ওপরেই হেলিকপ্টারকে নামতে হবে অন্তত চালকদের নিরাপদে জাহাজে তুলে আনার জন্য। যাই হোক，সামনে ফাটল না－থাকায় ম্নেজ এগিয়ে চলে। দু－তিন ঘণ্টার উদ্বেগের পর আমরা নিরাপদ বোধ করি। ততক্ষণে স্সেজ বরফের পাটততনের অনেক ভেতরে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত সেদিন －স্রেজ নিরাপদেই নিদিষ্ট স্থানে পৌঁছেছিল। আমরা অবশ্য এই ঘটনার জন্য＂স্xেজে মালবহ্ন করা বন্ধ করিনি। অভিযানে ভয় পেলে চলে না，সতর্কতা অবশ্য সবসময়েই দরকার। বাধা－বিপত্তি অভিযানে মাঝে－মাঝে আসবেই，তার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। এর পরে আমরা অবশ্য জাহাজ থেকে নীচে নামার জন্য সিড়ি একেবারেই নামাইনি। নীচে আসতাম ক্রেন থেকে ঝোলানো একটা বাকেটে চেপে। নীচে যাদের কাজ নেই তাদের পেঙ্গুইন，সিল ইত্যাদির ফোটো তোলার জন্য যখন－তখন জাহাজ থেকে নীচে নেমে যাওয়ার অভ্যেসটকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিন।

বরফের এই মরুভৃমিতে কাজ শুরু করার পর কুমেরু মহদেশের প্রাণিজগতের সঙ্গেও একইু－একটু করে পরিচয় শুরু হল। প্রথমেই বলতে হয় পেঙ্কুইনের কথা । এরা উড়তে পারে না। পেস্গুইনদের হাবভাব এমনই যে সহজৌ এরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর কোনও পাখিই এদের কাজকর্মের সক্গে পেরে উঠবে না। ঠাগ্ডায় বাঁচার জন্যে এদের শরীরে বেশ পুরু চর্বি আছে এবং শরীরের প্রায় সবটাই ছোট－ছোট শক্ত পালকে ঢাকা—অনেকটা মাছের আঁশের মতন । এরা একস⿰丬夕 জড়ো হয়ে থেকে কীভাবে ঠাগার বিরুদ্ধে বাঁচতে হয় সেটা ভালভাবেই রপ্ত করে ফেলেছে। যে－কোনও পাথির চেয়ে এরা জলে বাঁচার প্রক্রিয়া ভালভাবেই জানে। এরা যেমন চমৎকার সাঁতার কাটে তেমনই মাছশিকরেও সিদ্ধচঞ্ঞ । এরা দুটো ডানার সাহায্যে ঘণ্টায় ৩০ কিমি বেগে সাঁতার কাটতে পারে । এই ডানার সাহায্যে এরা জল থেকে দু’মিটার উঁচু লাফ দিতেও পারে। এদের খাদ্য সমুদ্রের ক্রিল ও স্কুইড জাতীয় মাছ। সেজন্যই এরা কুমেরু মহাদেশে তীরবর্তী অঞ্চলেই থাকে，খুব ভেতরে যায় না। নানা জাতের পেল্গুইন কুমেরু মহাদেশে দেখতে পাওয়া যায় । সবচেয়ে ছোট পেস্গুইনের নাম এডেনি ।

ফর্木াসি অভিयাত্রী দু মै দারভিল নিজের স্ত্রীর নামে এদের নামকরণ করেছিলেন। এডেলি পেছুইনরা লম্বায় প্রায় ৩০-৪৫ সেঃ মিঃ। সবচেতে বড় পেপুইনের নাম এম্পারার পেপুইন। ‘সষ্রাট’দের উচ্চত এক থেকে দেড় মিটার। এ ছড়াও কুমেরু অঞ্চনে পাওয়া যায় কিং, জেন্ঠু ইতাদি নাম্রে বিভিন্ন রকন্মের পেমৃইই। আমরা যে এলাকায় কাজ করেছিলাম সেখানে এডেলি পেপুইনই বেশি দেখা যেত। মাঝে-মাঝে দু-চারটে সম্রাট পেপ্দুইনও চোvে পড়ত। এডেলিদের সামনের দিকটা সাদা রঙ্ের এবং পিঠ ও পাখনাটা কালো। বরফের ওপর এডেলিদের ছাঁটাচলাট অনেকটা ছোট ছেলেমেয়েদের বা সার্কাসর ক্লাউন্দের মতো। মনে হয়, এই বুঝ্ঝি পড়ে যাবে। এডেলিরা মনুষদ্রে ভয় করে না বা এড়িয়ে যায় না। কৌূহহনটাই বেশি। কাছাকাছি এসে "কিকুঁকি মেরে দেখে यেত আघরা ওत্দের রাজত্বে को করছি। জनে এরা ২৫-৩০ মিটার গভীর পর্যষ্ত ডাইভ করতে পারে। সাধারণত দল বেঁধে জলে ডুব দেয়, সেভাবেই আবার ডেলে ওঠে। এরা দলবদ্ধভবে জলের ধারে গির্যে দাঁড়া়, কেউই নামতে চায় না। পেছনে সরে আসে। কিছুক্ষণ এ-রকম করার পর সবচেয়ে কমজোরিকে জলে ঠেলে দেওয়া হয়। লেপার্ড সিল বা তিমি জলে না-থাকলে সে আবার জলের ওপর উঠে আসে এবং জায়গাট নিরাপদ জানতে পারার পর অনান্য পেপুইনরা একে-একে জলে নেমে পড়ে।

একবার বৈঙ্ধনিকরা কয্রেকটা পেপ্দুইনকে খঁচায় ভরে মহাদণের এক প্রান্ত থেকে অনা প্রান্ঠে নিয়ে ছেড়ে দেন। তারা কয়েকলো কিঃ মিঃ দূর থেকে আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে আলে। বৈঞ্ঞানিকদের ধারণা, এরা সৃর্থ্যের সাহায্যে দিকনির্ণয় করে, যেমন আমরা কপ্পাসের সাহায্যে করে থাকি। পেছুইনরা জমাট বর্েের ওপর না থেকে বা উত্তরের দিকে না গিয়ে কুন্রেরু মহাদেশের দিকে যায় কেন এই প্র্র বৈজ্গনিকর্দর ভাবিয়েছে। মনে হয়, ডিমপাড়া ও বাচাদের ধাঁচাবার জনাই ওরা কুম্মেরু মহাদেলের তীরবর্তী অঞ্চলে চলে যেতে চায়। সমুদ্রে লেপার্ড সিল ও তিমি ওদের শিকার করবে। তা ছড়़ এরা শীতের পরিবেশে থাকতে চায় এবং বিরাট বড় জায়গায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে। এই সুযোগটা ওরা কুমেরু মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলেই কেবল পায়। একাু উষ্কপ্রন্ঠে এনেই পেসুইনরা রোগে আক্রাষ্ত হয়ে পড়ে, মরেও যায়।

এরা তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট-ছোট পাথরের নুড়ি-ভরাট জায়গায় ডিম পাড়ে। এই সমत্ত জায়গাকে র্ককারি (Rookery) বना रয়। ডিম পাড়ারু জন্যে অক্টোবরের মাঝামাঝি কুম্মেু মহাদেশের তটবর্তী অঞ্চলে এডেলিরা চলে আসে। 'মেল্রে-পেছুইন ছেলে-পেছুুননদ্রর সপ্গে সপ্তাহूদ্যেক এই রুকারিতে ঘর করে এবং নভেন্বরের মাঝামাঝি দুটেে ডিম পেড়ে সমুর্দে চলে যায়। ছেলে-পেপুইন দশ-পनেরো দিন ডিম্ম তা দেয় এবং এই সময়ে প্রায় অভুক্তই থারে। মেয়ে-পেপ্মুইন সপ্তাহ-দুয়েকপরে ফিরে এসে বাচ্চাদরর রক্ষ巾াবেক্ষণ ওুু করে। তখন ছেলে-পেপুইন খাবারের থোজে সমুর্দে চলে যায়। ততদিন্নে ডিম থেকে ছানা বেরিয়ে আসে। মা-বাবারা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বাচ্চাদের নিজেদের হেফাজতে যত্ন করে রাথে এবং তারপরে খাবারের সন্ধানে

সমুंদ্রে চলে যায়। 'তারা ফিরে এলে ক্কুধার্ত বাচ্চা-পেলুইনরা তদদর কাছে দোড়ে চলে আসে। বাচ্চাদের খাওয়াবার দায়িত্র মা-বাবাকেই নিতে হয়, অন্য পেপ্ুুনরা এই দায়িত্ন নেয় না। জনুয়ারির শেষের দিকে বাচ্চারা বেশ বড়সড় হয়ে যায় এবং ফেব্বুয়ারিতে বড়দ্রের সাহায্যে সমুদ্রে সাঁতর কাটতে শেখে। এডেলিরা যথন রুকারি ছেড়ে চলে যায় তখন সম্রাটরা र্রকারিতে ডিম পাড়ার জন্যে আসতে করু করে। সম্রাট পেझুইনরা হিম-শীতে ডিম পাড়ে এবং ছনাকে প্রচঔ ঠাজার মধ্যে বড় করতে থাকে। এত ঠাগায় পেদ্দুইনরা ছাড়া অন্য কোন প্রাণী বাঁচত্ত পারে না।

পেখুইন ছাড়া অন্য উড়ষ্ঠ পাথিও এথানে দেখা যায়। যथা, স্নো পেট্রেন, স্কুয়া ইত্যাদি। এরা গ্রীষ্মকালে কুম্মেরু মহাদেশে উড়ে আসে, কারণ তখন সমুর্রে প্রুর খাবার পাওয়া যায়। आবার শীতকালে নিজ্রের আস্তানায় ফেরে। কুম্রেরু মহাদhশে পাথুরে জমি এতই অল্প বে এরা বাস করার উপযোগী জায়গা ঠিকমতো পায় না, তাই শীতকালে দূরের


जाসমান হিমশীन
দ্বীপে চলে যেতে হয়। স্নো পেট্রেন ও স্কুয়া কুমেরু মহাদেশে ২০০-২৫০ কিমি অভন্তুর পর্यন্ত যায় বাসা করার জন্য। এত দক্ষিণে আর কোনও পাখিকেই দেখা যায় না। স্কুয়ারা দূর-দূরান্তরে উড়ে যেেে পারে। একবার একটি চিহ্তিত স্কুয়া কুম্রের মহাদে থেকে উড়ে $>8,000$ কিমি দৃরে উত্তর
 মাস। স্ক্য়ারা লম্বায় ছোটখাটো রাজহঁসের মতে। এদের ठৈঁঁ খুব পুরু ও মজবুত। ডানা লম্বায় এক থেকে দেড় মিটরের মতে। স্ক্রেয়ারা পেझুইন পাথির ডিম ও বাচ্চা-পেসুইনদের শিকার করে খায়। এ ছাড়াও এদের খাদ্য হচ্ছে সমুদ্রের ক্রিল ও স্কুইড জাতীয় মাছ। ক্যাম্পের কাছে বে-সমत্ত স্কুয়ারা উড়ে বেড়ায়, ক্যাপ্পের ফেলে দেওয়া খাবারও তাদ্রর খেতে দেখা গেছে।

পাথি ছাড়া এ-অঞ্চনে লেখতে পাওয়া যায় সিল। কুমেরু মহাদেশের চারদিকেে দক্ষিন মহাসাগরে বিভিন্ন রকন্মের সিল পাওয়া যায়। যেমন, ক্র্যাবইটার, ওয়েডেন, এলিফ্যাণ্ট, লেপার্ড, রস ও ফার সিল। এদের মধ্যে এলিফ্যা৷্ট (হন্তী)

সিলের ওজনই সবচেে়ে বেশি। প্রায় ৩৩০০ কেজি। সবচেয়ে কম ওজন खার সিলের। সিলেরের কান নেই। এদের শরীরের গঠন ও কাঠামো এমনই যে, ওরা এই বিশাল দেহ ও ওজন নিয়েও খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে। বর<ের ওপর ওদ্দর চলাফেরাঢা অবশ্য খুব স্বচ্ছন্দ নয়। কুমেরু তীরবর্তী অঞ্চনে বা ভাসমান বরফের চাদরে সারি-সারি সিল দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে বাচ্চা না থাকলে সিলেদের কাছেও যাওয়া यায়। অবশ্য লেপার্ড় সিলদের কাছে যাওয়া নিরাপ্ নয়।

ওয়েডেল সিলের সংখ্যা প্রায় 80 লক্ষের মতন অনুমা করা হয়। এরা লম্ধায় প্রায় তিন মিটার এবং সিলেরের মধ্যে সবচেয়ে আলসে। এরা খাবারকে খুব দুু ক্যালরিতে পরিণত করে ফেন্নত পারে। স্থনদেশের কোনও বড় প্রাণী এই কাজটা দ্রুত করতে পারে না। শরীরকে গরম রাখার প্রণানী (Heating System) এদদর এমনই যে প্রচঞ ঠাগাতে এরা স্বচ্ছ্দ্দই ঘোরাফ্রো করতে পারে। ওয়েডেল সিলকেই সত্কিকরের সিল বলা হয়, কারণ এরাই সবচেয়ে বেশি সময় কুমেরু মशদ্দেের তীরবর্তী ঈঞ্চলে থাকে। অক্টোবরের প্রথম দিকে তাপমাত্রা যখন -১০ সেঃ থেকে -১৫ $\varnothing^{\circ}$ সেঃ-এর কাছাকাছি, তখন শ্ত্রী-সিল বরফের ওপর একটি বাচ্চা দেয়। ওয়েডেল সিলের বাচ্চারা মায়ের দুধ থেয়ে ছেলেরেলায় बেঁচে থাকে। দু’সপাহের মধ্যে তারা দু'গুণ বড় হয়ে সমুক্রে চলে যায়। অবশ্য অরও একমাস এরা মা্য়ে দূধ্ের ওপর নির্ভর করে। বাচ্চারা মা-বাবার সল্গেই জলে থাকে, यদিও দেখালোনার দায়িত্রেট ম"কেই পালন করতে হয়।

লেপার্ড সিলেরা কিন্তু ওয়েডেন সিলদের মতো নিরীহ বা ভদ্র নয়। এরা জলে সবচেয়ে দ্রুত ঘোরাফেরা করে। জল থেকে লাফ মেরে পেপুইন বা সিলের বাচ্চা শিকার করে থাকে। বরফেও এরা দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। লেপার্ড সিলেরো লম্বায় ৩-৪ মিটার এবং ওজনে প্রায় ৫৫০ কেজির কাছাকাছি। এরা একলা থাকতেই ভালবাসে। শিকারও এরা একলাই করে থাকে। পেণুইন বা সিলের বাচ্চ ছড়া ক্রিল ও স্কুইড এদ匕র খাদ্য। কিলার (Killer) তিমি ছাড়া লেপার্ড সিলকে অন্য কোন প্রণী ঘাঁতাত সাহস পায় না।

রস সিল সবচেয়ে ছোট, সংখ্যায়ও অब্র, প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। এরা গলা দিয়ে যে আওয়াজ করে তা দূর থেকে গানের মতন লোনায়। এইজন্য এদের গায়ক সিল (Singing Seal)-ఆ বলা হয়। সবচেত্যে বড় সিল হল এলিফ্যাণ্ট সিল। ওজন প্রয় ৩৫০০ কেজি। এই ওজনের এক-হৃতীয়াংশ হল চর্বি। এদের নাকটা মুখের ওপর ন্েোলান্ো। এরা নাককে বেলুর্রের মতেণ ফোলাতে পারে। নাক দিয়ে যে আওয়াজ করে তাতে কাছাকাছি থাকলে চমকে যেতে হয়। অনেক সময় কানে তালাও লেগে যেতে পারে।

কুন্মেু মহাদেলে বেশির ভাগই ক্যাবইটার সিল। সিলেদের মধ্যে এরা সবচেয়ে সুন্দর। ক্রিল থেয়েই এরা জীবনयাপন করে। এদদর ওজন ও আকৃতি ওয়েডেলের মতন। গাল্যের চামড়া বেশ চকচকে। বছরের বেশির ভাগ সময়ই কাটায় জমাট বরকের ওপর। তাই কিলার তিমির आক্রমণও এদদর ওপরই সবচেয়ে বেশি হয়।

আমাদের কজের কথায় আবার ফিরে আসি। অভিযান্নে দ্বিতীয় বিপদ দেখা দেয় নতুন বছরে অর্থৎ 」 জনুয়ারি

বিমনবাহ্নীীর হেলিকপ্টার কাজ থেকে ফেরার পথে বরফের পাটতনে ধাকা মারে এবং হেলিকপ্টারের বাইরের দিকের সামনের ভাগ (Nose olio) ভেঙে বুলতত থাকে। সামনের দিকের চাকাটাও ভাঙা অবস্থায় বালতে থাকে। এই অবস্থায় ওড়া সষ্ভব হলেও হেলিকপ্টারকে নিরাপাদ নীচ্র নামানো খুবই কঠিন কাজ। আমরা পাইনটকে জানাই নিরাপজ্তার কারণে হেলিকন্টারকে জাহাজের ডেকে নামতে দেওয়া সষ্ভব নয়। ট্যাক্কে জ্বালানি আছে, অতএব বলা হল হেলিক্টারকে দক্ষিণ গঙ্গো্রীর কাহে বরফের পাটাতনের ওপর নামানোর চেষ্যা করা হোক। এর মধ্যে কাঠের পাটাতন দিয়ে প্রায় এক মিটার উঁ কাঠের বেদী তৈরি করে ফেলা হয়। পাইনট পেছনের চাকার उপর ভর দিয়ে হেলিকন্টারকে নীচে নামিয়ে ঘীরে ধীরে হেলিকপ্টারের সামনের দিকটা কঠেের বেদীর ওপর নামিয়ে দেন খুব সাবধানতার সঙ্গে। একদু এদিক-ఆদিক হলেই হেলিকন্টার ভারসাম হারিয়ে ভেঙে দুকরো-বুকরো হয়ে ভেতে পারত।

এসব বিপদ সভ্বেও আমাদের কাজ কিন্তু পরিকল্পন্া অনুযায়ী এগির্যে চলেছে। বাড়িঘর তৈরির কাজ অনেকখানি এগিত্য়ো

দক্ষিন গল্গোত্রীর কাছে আমাদের গ্যারেজ, বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করার কथা। এ ছড়া এখন থেকে ৭৫ কি. মি. দক্ষিণে একটা পাথুরে জমি আছে, নম্বায় প্রায় ২০ কি• মি• ও চওড়ায়. দেড় কি. মি.। এই পাথুরে জমিতে সারা বছরে কোনও বরফ জমতে পারে না। তুযারপাত হলেও হাওয়ায় এই বরফ এখান থেকে উড়ে যায়। এই পাথুরে জমিতে বেশ কিছু হ্রদ আছে। হিমবাহ গলে এই হুদ্রে সারা বছরই জল থাে। হुদের জল খাওয়া यায়। সমুদ্রের জমা বরফ গলানো জলের মতন এই জল লোনত নয়। এই রকম একটা হ্রের কাছে আমরা তিনটট ছোট বাড়ি তৈরি করি। এই পাথুরে জমিতে ল্রেজ দিত্যে মান নিয়ে আসা সষ্বব নয় গ্রীষাকােে। বর<ের পাটাতনের ওপর গভীর ফাটল থাকে—বিলেষ করে পাথুরে জমির কাহে। এই ফাট্ন ১০০-২০০ মিটার গভীর। তাই পাথুরে জমিতে কাজ করার জন্য হেলিকপ্ট্টে সব জিনিসপত্র পঠাতে श़।

যথাসময়ে এই পাথুরে জমিতে বাড়িঘর তৈরি করার কাজ শেষ করে কেল্া হয়। এই নতুন স্টেশনের নামকরণ হয় "মেত্র্", হ্রদটার নাম দেওয়া হয় "প্রিয়দর্শিনী"। চারদিকের পরিবেশ এখান চমеকার। গ্রীমাকলে চার মাস కुদের জল জমতে পারে না। সে-সময় জলে সাঁতার কাটাও চলে।

ভারতের সক্গে High Frequency Link বা যোগাব্যে ব্যবश্থাও সুষ্ঠুতাবে সম্পন্ন করা সষ্ভব হয়েছে। এ ছড়া আবহাওয়া, ভূথদার্থবিদ্যা, গ্রাণবিদ্যা, অনুখ্রাণবিদ্যা (Molecular Biology) পলিমার রসায়ন (Polymer Chemistry) ইত্যাদির গরেষণার কাজও এগিয়ে চলেছে দনের সদস্যরাও মোটমমটি সুস্থ। অনেককেই ১৬-১৭ ঘন্জা কাজ করতে হচ্ছে। অনেকেই অবশ্য অনিচ্রা রোগে ভুগছছ। সময়মত্তে ঘूম হচ্ছে না। চব্বিশ ঘণ্জা দিন বনে ঘর বা তাঁু চারদিক দিয়ে ঢেকে দিলেও বাইরে ঝকঝকে রোদ, এই বোধটা মনের ওপর কাজ করে। ফলে অনেকেরই ঘুক্মে ব্যাঘাত হয়। শীতবন্নে পরিश্शিতিট উলটো কিন্তু ঘুল্মে

ব্যাঘাত থেকেই যায়। এই জতীয় সমস্যা কুম্মের মহাদেশে সচরাচরই হয়ে থাকে এবং একে বলা হয় ডাাবডেবে চোথের বা বড়-বড় চোথ করে থাকার (Big Eye) সমস্যা। একদিন ভাল ঘুম হল না, পরের দিন হয়তো বাইরে অনেক কাজ, সে-কাজ করতে কিন্তু ক্থান্তিরোধ হয় না। কারণ, এখানে বাতাসে অক্ষিজেন ও ওজোন (Ozone) অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি। তা ছাড়া পরিবেশদূষণ নেই, তাই প্রচণ কাজকর্ম্মে পরও শরীরে ক্লাষ্তিতাবটা কম আসে। কুম্মেরু মহদেশে आর-একটা সমস্যাও দেখা দেয়। সমস্যাট্ হচ্ছে নিঃসস্গত। এ ছড়াও আহে দিনের পর দিন বিভিন্ন পেশা ও বয়সের সঙ্গে অক্প পরিসরে থাকা ও মানিয়ে চনা।

ফেব্বুয়ারির প্রথম দিকে একদিন তুরু হन প্রবन তুষারুড়। চলन প্রায় পौচদিন। হাওয়ার গতিবেগ ঘন্টায় ১২৫-১৩০ কি. মি. পর্यד্ত হয়েছিন। ঝড় তুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশের রঙ ধৃসর হয়ে यায়। কিছूই ঠাহর করা যায় না । বাইরের কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হল। পौচদিন পরে আকাশ आবার পরিষার হন। কাজকর্মও আবার শुরু করা গেল। কুম্রে মহাদেশের তুষারঝড়ের কথা পড়া-শোনা ছিল, প্রত্ক্ক অভিজ্ঞতাও হল। এই তুষারঝড়ে অবশ্য আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষত় হহ়নি, কেবল কাজের কিঘুট্ ব্যাঘাত ঘটেছিল। শীতকানের তুষারגড় নাকি আরও ভয়ানক। হাওয়ার বেগ ঘন্টায় ২০০-২৫০ কি.মি. পর্ব্্ᅥ হয়।

এর পর সব ঠিকঠাক চলছে, হঠাৎ ২৪ ख্বেভুয়ারি আবার বিপদ । নৌ-বাহিনীর ছোট হেলিকপ্টারের চালক কাজ থেকে ফেরার পাথ ঠিক জাহাজর ডেকে নামবার সময় বুঝতে পারলেन य, পেছনের দিকের ब্রেডুলো, (Rotor) কাজ করছ্ না এই অবস্থায় হেলিকন্টারকে জাহাজের ডেকে নামাো সম্ভব হল না। নামাতে হল 8 কি.মি. দৃরে একটা ভাসমান হিমশৈলর उপর। সক্রে-সঙ্গে একাঁা বড় হেলিকন্টার হিমশৈলর ওপর নামনো হয় ছোট হেলিক্ট্টারের পাইলট ও কো-পাইলট্টে জাহজে ফিরির্যে আনার জন্য। হিমশ্ললর ওপরেই হেলিকপ্টার মেরাম্মতের ব্ববश্গাও করা হয়। ১২-১৪ ঘন্টা ধরে মেরামত করে হেলিকপ্চ্র্রকে জাহাজে নিয়ে আসা एয়। এই সুযোগে হিমশশলনর ওপর চলাফেরা করার অভিনব অভিজ্জততও অর্জন কর্লাম आমরা ক<্রেকজন।

এ-সমন্ত ঘট্ন ছাড়াও জাহাজ নোঙরের বাপারে আমাদের এক বিরাট সমসায়া পড়তে হয়। অन্যান্য ভারতীয় অडিযান এই জতীয় অসুবিধের সম্মুখীন হয়নি। বিদ্দেেের অडিযানও এরকম অসুবিধ্য় সাধারণত পড়় না। এবারকার অভিযানে জাহাজ কোন সমভ্যেই ছ’ ঘন্টার বেশি এক জায়গায় নোঙর করে থকতে পারেনি। ব্যাপারটা হন অনেকটা এই ধরনের : কলকাতার চোরঙ্গি অঞ্চলে বাড়িঘর তৈরি ও অন্যান্য কাজের জনা যেন মালপত্র नाমিয়ে দেওয়া इচ্ছে একদিন বর্ধমানে, একদিন ক্ষষ্ণনগরে এবং একদিন থড়াপুরে। আমাদের জাহজও বিভিন্ন দিন্নে বিভিন্ন জায়গায় নোঙর করে এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মানপত্র নামাতে হয়। এর ফলে সমস্ত কাজের পরিচানন-্যবব্থা অত্ত জটিল হয়ে পড়ে।

যাই হোক, অসুবিধে ও বাধা-বিপত্তি সত্রেও আমরা সব কাজই নিদিটz সময়ে সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। গত বছরের


দयিণ গञোত্রীর কাহে একটি নতুন বাড়ি


বাচ্চা-সমেত পেপ্রুইন-পরিবার
বারোজন সদস্যকেও যথাসময়ে জহাজে ফিরিত্যে নিয়ে এসেছি। আমাদর দলের ১৩ জন শীতকাनीन সদস্যকে দক্ষিন গল্গেত্রী কেন্দ্র পাঠিয়ে দেওয়াও হয়েছে। এঁদের সারা বছরের জ্বানাनि, খাবার-দাবার, ওষু৭পত্র ইত্যাদিও কেন্ট্রে স্থানাষ্তরিত করা হয়েছে।

কাজ শেষ করে আমরা ১ মার্চ বেলা আড়াইটেয়ে ক̧ন্রুরু মহাদেশ থেকে ভারত অভিমুখে রওনা হব ঠিক করনাম। শীতকাनीन সদস্যদের বিদায়কালীন মধাহ্ডোজে আমד্রণ জানানো হল জাহাজে। সবাই আসতে পারবেন না। অন্তত দুজন সদস্যকে কেন্দ্রের রক্ষণােক্ষের জন্যে থেকে শেতে হরে। ১ মাচ সকাল দশটা থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে勺ুু করন। বেলা ২২টা নাগাদ ১১জন শীতকাनीन সদস্য স্নো-ভেহিকেনে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে উপকৃলে এলেন। তথন আবহাওয়া বেশ খারাপ। জাহজের ক্যাপ্টেন জনালেন, এখन জাহাজ থেকে সিড় নামানো মোটেই নিরাপদ
 মোটেই উচিভ হরে না । অস্বস্তিতে আছি, অত্তিদিরির নেমম্তন্ন করেs ওপরে নিয়ে আসতে পারছি না। খাবারের টেবিল

## প্রিয় লেখক, প্রিয় বই



শুধু ঘনাদার গল্প লিখেই প্রেমেন্দ্র মিত্র অমর হয়ে থাকতে পারতেন। বল্গাহীন কৌতুককল্পনার রাজা এই ঘনাদার বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, अনিঃশেষ अভিজ্ঞতার ভাগ্ডার, বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মজাদার মেসবাড়ি ও তার স্মরণীয় বাসিন্দারা, সन্দেহ নেই, ছোটদের মহলে যেমন বড়দের্মহলেও তেমনি, চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এহেন ঘন্সদার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার গল্প্প নিয়ে আনन্দ পাবলিশার্স থেকে যে-তিনটি বই বেরিয়েছে, প্রত্যেকটিই দারুণ জনপ্রিয়। আবার এই ঘনাদাকে কোথা থেকে পেলেন তিনি, ঘনাদার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী সংকলনে-‘ঘনাদা তস্য उস্য अমিনিবাস’-এ— যখন শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, তখন মনে না হয়ে যায় না যে, বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের রহস্য-রোমাঞ্চও কোনো অংশে কম নয়। এ-বই ছাড়াও আরেকটা যে-ছোটদের বই তার নাম হল ‘ছড়া যায় ছড়িয়ে’। উচ্ছল কৌতুুকে, হালক গড়নে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগে, বুদ্ধিদীপ্তু পরিমিতিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ায় যে-সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদ, তারই নমুনা এই ছড়ার বইতে। সঙ্গে সুধীর মৈত্রের চোখ-জুড়োনো ছবি।


আরো অনেক লেখকের অনেক মন-মাতানো বইয়ের জন্য চলে এসো আনন্দ পাবলিশার্স-এর সেই বইয়ের দোকানে ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ ঠিকানায় যে-দোকান কিনা শুধু ছোটদের জন্য

তৈরি। অন্যান্য সদস্যরা জাহাজ অস্থির হয়ে পড়ছেন । তাঁরা চান শীতকাनीन সদস্যদ্রে ওপরে নিয়ে আসা হোক। आমি জাহাজের ক্যাক্টেন ও অন্যান্য অফিসারদের সল্গে কথ্থ বলে ঠिক কর্লাম आমश্রিত সদস্যদের ওপরে আনা যাবে না, বরং ক্রেনে জাन યুলিয়ে খাবার-দাবার নীচে পঠানো হরে। শীতকাनीन দলের নেতা লেঃ কর্নেল কুমরেশকে সব বললাম এবং আমার সিদ্ধান্ত জানাनাম। কুমরেশ ও ॐঁর দলের অन্যান্য সদস্যরা সবাই आমার সন্গে একমত হলেন। জাল मिয়ে খাবার পাঠানো হল এবং নীচে. থেকে শীতকাनीन সদস্যদের আখ্যীয়ম্বজনদদর লেখা চিঠিপত্র ওপরে নিয়ে আসা হল। এররপর उয়াকিটকি মাंরফ্ত শীতকাनীন সদস্যদদর আমরা সবাই বিদায় জানালাম। সমুদ্রের বড়-বড় ঢেউ জাহাজকে মোচার খোলার মতো লোলাচ্ছে। শীতকালীন সদস্যদের তাড়াতাড়ি কেল্র্রে ফিরে যেতে বললাম। একে-একে অন্যান্য সদসারা ওয়াকিটকি মারফত জহাজ থেকে শীতকাनीন সদস্যদের বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন। ক্রমেই आবহাওয়া খারাপ হতে থাকল। শেষ পর্যষ্ত বেলা ২-৪০ মিनिটে (ভারতীয় সময় সক্ধে ৬-১০) জাহাজ शীরে-পীরে উপকৃল बেকে দূরে সরে যেতে লাগল। শীঠকাनीন সদসারাও গাড়ি করে কেন্দ্রের দিকে ফিরে यাচ্ছেন। आমি চিষ্তিত। জাহাজ দোল খাচ্ছে বলে নয়। এই প্রতিকৃল आবহাওয়ায় শীতকাनীন সদস্যদের বিপদ্রে মধ্যে না পড়তে হয় মাঝপথে। বেতার মারফত ওঁদের সঙ্গে ঘন-ঘন যোগাবোগ করছি। ওরা থীরে-ীীরে এগিয়ে চলেছেন কেন্দ্রের দিকে। কিচুহ্ণণ পরে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কয়েককবারই চেষ্টা করলাম়, কিন্তু যোগাযোগ করততত পপারলাম না। শেবে यোগাশোগ করলাম কেন্দ্রের দু’জন সদস্যর সঙ্গে। শীতকালীन দল এর মধ্যেই কেন্দ্রের সञ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছেন আবহাওয়া দूর্যেগপৃর্ণ হওয়ায় ‘‘রা आর এগোচ্ছেন না এবং এক জায়গায় তিনটে গাড়ি দাঁড় করিi়ে সবাই একটা গাড়িতে জড়ো হয়েছেন। খাবার-দাবারের অভাব नেই। আমরা অনেক খাবার-দাবার নীচ্চ পাঠিয়ে দিয়েছিনাম । কেন্দ্র থেকে আমাকে জানাল যে, চিষ্তার কোন কারণ নেই। औँরা ২০-২৫ কি.মি. দৃরেই আছেন। আবহাওয়া একদু ভাল হলেই ঞঁরা আবার রওনা হরেন কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রের দুজন সদস্যকে জিঙ্⿰েে করলাম, ওঁদের দুজনের কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না, একাকিप্ম বোখ করছেন কি না কিংবा কেবল দুজন थাকায় ভয় করহে কি ना ? औর দूজনেই অভয় দিলেন। আমার দूশ্চিষ্ঠা অনেকটাই কমল। অবশ্য
 পারহি না। কেন্দ্রের দুজন সদসাই আমাকে বললেন, "রাত হয়ে গেছে, আপনি ঔয়ে পডূন। ఆঁরা ফিরে এনেই আমরা জাহাজে খবর দেব।" आমি ভোর চারটেয়্য আবার কেক্রে খোজ নিলाম। জানতে পারলাম, কিছুহ্\%ণ আগেই সবাই निরাপ্দে কেন্দ্রে ফিতে গেছেন। याক্, নিশ্চিষ্ত হওয়া গেল।

চব্বিশ দিন্. সমূদ্রuাত্রা শেষ করে আমরা ২৫ মাচ, ১৯৮৫ সালে সকাল ৯টায় গোয়া বন্দরে পপেঁছনাম। গোয়াবাসীর বিপুল স্ব্ধনার মধ্যে চতুর্থ অडিযান্নে আমরা সবাই একে-একে ভারতের মাটি স্পর্শ করলাম। $\cdot$ মনে-মনে বললাম, "ও আমার দেলের মাটি.."


বেলুন উড়িয়ে. আবহাওয়া-গবেষণা






 সেই তিনটে অতিকায় লোক，গজরে যারা আটকে রেথেছে। বিদুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বু＜্েে এগিফ়ে ব্যেই কাকড়াবিছের কামড় থায় গজ্，
 ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। এদিকে উড়ষ্ত চাকি লেথে ঘড়ি ও आংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চকসাহেবের বাড়িতে ঢুকে आংটি ঘুম জাগায় ।



অ四কারে যখন आংটি চোখ মেলল，তথন তার মাথাটা ঘুমে ভরা। কোথায় ঔয়ে আছে সেই বোধটা পর্যন্ত নেই। কিচুক্ষণ． ন্যাম্বলের মতো চেয়ে থাকার পর হ্যাৎ সে তড়াক করে উঠে বসল। বিছানার পাশে একটা ভভত দাঁড়িয়ে আছে।

ভ্ত যে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। মুখটা ভাল দেখা না গপালেভ এরকম শীর্ণকায় এবং লম্বা চেহারার লোক বড় একটা ন্নই। এই সেই নকল রাজার সেক্রেটারি，যাকে সে এবং নার দাদা ঘড়ি বাসের মধ্যে খুন হতে দেখেছিল।

মার্পিট আংটি বিস্তর করেছে，কিন্ত্তু ভৃতের সঙ্গে কীভাবে লড়াত হয় তা তার অজানা । তার ওপর তার ভূতের ভয়ও আছ় ।

স্তরাং আংটি একটা বিকট থ্যা－খ্যা শব্দে গলাখাঁকারি দিয়ে চেঁচচচয়़ উঠন，＂কে，কে আপনি ？＂

লম্বা সিড়িঙ্গ ছায়ার্মৃর্তিটা আংটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। পাথররর মরো স্থির। আংটির প্রশ্নের জবাবে একটু ফাসফফসসে গনায় বলল，＂তुমি এখানে কী করছ ？＂

আংটি তোতলাতে লাগল，＂＂আ．．．আমি．．．আমি．．．কিন্তু আ－আপান তো মরে গিয়েছিলেন ！＂

লম্বা লোকটা নিজের কোমরে হাত দিয়ে কোনও একটা বোতাম টিপল। আংটি দেখল লোকটার পায়ের দিকে， রোধহয় জুতোয় লাগানো একটা আলো জ্বনে উঠন এবং লোকটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তবে তনার দিক থেকে আলো ফেশ্बनে যে－কোনও মানুষকে একটু ভোতিক－ভৌতিক দেখায়। কিস্তু তার চেয়েও বড় কথা গায়ে আলো ফিট করা লোক জীবনে দ্যাখেনি আংটি।

সে ফের আমতা－আমতা করে বলল，＂আ－আপনি কিন্ধু আমকে ভয় দেখাচ্ছেন ।＂

লোকটা মুদু ফ্যাসফেসে গলায় বলল，＂এখন দ্যাখো তো， আমি মরে গেছি বলে কি মনে হচ্ছে ？＂

আংটি দেখল，বাস্তবিকই লোকটার শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ নেই। একটু ভুতুড়ে দেখালেও লোকটাকে তার জ্যান্ত বলেই মনে হচ্ছিল। মাথাটা গুলিয়ে গেল আংটির। সে．

বোকার মতো জিজ্ভেস করল，＂আপনি কি জ্যাস্ত মানুষ ？＂
লোকটা আলো নিবিয়ে দিয়ে বলন，＂জ্যাস্ত কি না জানি না， তবে ভ্ভতটুত নই।＂
＂তা－তার মা－মানে ？＂
＂মানে বললেভ তুমি বুঝতে পারবে না। সে কथা থাক। এখন বলো তো，তোমরা দুই ভাই আমাদের কাছ থেকে পালিয় এন্ে কেন ？＂
＂আমরা ভেবেছিলাম，আপনারা আমদের কিড্নাপ করছেন ।＂
＂কিডন্যাপ কি ওভাবে করে ？তোমাদের খেলা দেখে মহারাজ খুব খুশি হয়েছিলেন । তিনি তোমাদের উপকারই করতে চেয়েছিলেন । পালিয়ে এসে তোমরা ওঁকে অপমান করেছ ।＂

দাদা ঘড়ি সঙ্গে থাকলে আংটি তেমন ভয় খায় না। কিন্তু একা বলেই তার বেশ ভয়－ভয় করছিল। সে কাঁপা－কাঁপা গলায় বলল，＂উনি যে আমাদের উপকার করতে চেয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারিনি।＂
＂তা না হয় পারোনি，কিষ্তু তোমরা ॐকে মারারও চেষ্টা করেছ। আজ অবধি ॐঁর গায়ে হাত তুলে কেউ র্রেহাই পার্যনন＂

আংটি তাড়াতাড়ি বলল，＂আমি সেজন্য মাপ চাইছি।＂ ＂মাপ স্বয়ং মহারাজের কাছেই চাওয়া উচিত। উনি তোমার জন্য অপেক্ষ করছেন। আমার সঙ্গে এসো।＂

আংটি অবাক হয়ে বলল，＂উनि কি এখানে আছেন ？＂ ＂আছেন বইকী।＂
আংটি চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিল । দাদা ঘড়ি সক্গে নেই，সে একা। এই অবস্থায় আবার এদের খপ্পরে পড়লে রেহাই পাওয়া অসজ্ভব হরে। সুতরাং পালাতে হলে এই বেলাই পালানো দরককার । সিড়িঙ্গে লোকটা বোধহয় দৌড়ে তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। পারলে জঙ্গলের মধ্যেই তাদের তাড়া করত।

আংটি যখন এসব ভাবতে－ভাবতে গড়িমসি করছ্ছে，তখন লোকটা বলল，＂भালান্োর কথা ভাবছ ？＂

আংটি আমত－আমতা করে বলন，＂তা নয় ঠিক।＂
＂পালালে আমরা কিছুই করব না। যখন আগেরবার পালিয়েছিলে তখন আমরা অনায়াসেই তোমাদের ধরে কেলতে পারতাম । কিন্তু মহারাজের সেরকম ইচ্ছে নয় । তাই

তোমদের পালাতে দেখেও আমরা কিছুই করিনি। এবারও করব না ।"

আংটি ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু সেবার আপনি আমাদের পিছু নিয়েছিলেন। বাসের মধ্যে আপনাকে কে যেন গুলি করেছিন।"

লোকটা নিরুত্তাপ গলায় বলল, "আমি মোটেই তোমদের পিছু নিইনি। অন্য একটা জরুরি কাছে মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছিলেন । পথে কে বা কারা আমাকে খুন করার চেষ্টা করে।"
"হাঁ, আপনার বুকে গুলি লেগেছিল।"
"গুলি নয়। তার চেয়ে অনেক মারাত্মক কিছু। কিন্তু আসল কথা, আমি তোমাদের পিছু নিইনি। আজও নেব না । তোমার বা তোমাদের কারও কোনও ক্ষতি করা মহারাজের উদ্দেশ্য নয়।"

আংটি এই বিপদের মধ্যেও যেন একটু ভরসা পেল । লোকটার কথার মধ্যে একটু সত্যও থাকতে পারে।

সে জিজ্ঞেস করল, "উনি কোথাকার মহারাজ ?"
"উ্ৰন মহারাজ নামে। ইচ্ছে করলে উনি গোটা দুনিয়াটারই সজ্রাট হতে পারেন । কিন্তু তেমন ইচ্ছে তাঁর নেই।"
"আপনার বুকে গুলি লাগা সত্তেও আপনি বেঁচে আছেন কী করে ?"
"সে সব মহারাজ জানেন । এ পর্যন্ত আমাকে অনেকবারই খুন করবার চেষ্টা হয়েছে। কোনওবারই মরিনি। একটু আগেই কতগুলো বর্বর আমকে আক্রমণ করেছিল। এতক্ষণ আমার বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু দ্যাখো, দিব্যি বেঁচে আছি।"

কথাগুলো আংটি ভাল বুঝতে পারছিল না। খুব হেঁয়ালির মতো লগছিল। একটু দুরুদুরুও করছিল বুক। কিন্তু সে প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। বলল, "মহারাজের কাছে যদি যেতে না চাই, তা হলে সত্যিই উনি কিছু করবেন না ?"
"না। তবে গেলে তোমারই লাভ হবে। অকারণে ভয় পেও না । তোমার ক্ষতি করতে চাইলে অনায়াসেই করতে পারি। আমার কাছে এমন ওষুধ আছে চোখের পলকে তোমাকে অজ্ঞান করে দেওয়া যায় । এমন অস্ত্র আছে যা দিয়ে তোমাকে ধুলো করে দেওয়া কিছুই নয়। তবে সেসব আমরা প্রয়োগ করার কথা চিন্তাও করি না।"

আংটি কাঁপা গলায় বলল, "ঠিক আছে। মহারাজ কোথায় ?"
"আমার সঙ্গে এসো।"
আংটি লোকটার পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।
লোকটা কোমরের বোতাম টিপে জুতোর আলোটা জ্বালিত্যে নিয়েছে। বেশ ফটফটে আলো। এরকম সুন্দর আলোওলা জুতোে আংটি কখনও দ্যাখেনি। জুতোর ডগায় দুটি ছোট হেডলাইটের মতো জিনিস বসানো। আলোটা নীলচে এবং তীব্র ।

সিড়িঙ্গে লোকটা একটা ধ্বংসস্তূপের ওপরে উঠল। স্তূপের ওপরে একটা ড্রাম বসানো। দেখলে মনে হয়, পুরনো ড্রাম এমনি পড়ে আছে।

লোকটা ড্রামটাকে দু’হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ফেলল। তলায় একটা গর্ত ।

লোকটা বলল, "নিশ্চিষ্তে নামো। কোনও ভয় নেই।"
আংটি একটু ইতস্তত করল । ভয় করছে বটে, কিন্তু ভয় পেলে লাভ নেই। তাই সে ‘দুর্গা’ বলে গর্তের মধ্যে পা বাড়াল।

না, পড়ে গেল না আংটি। গর্তের মধ্যে থাক-থাক সিড়ি। কয়েক ধাপ নামতেই সিড়িঙ্গে নোকটাও গর্তের মুখ বন্ধ করে তার পিছু-পিছু নেমে এল।

আংটি দেখল, তলাটা অনেকটা সাবওয়ের মতো। একটু নোংরা আর সরু, এই যা । তরেে দেখে মনে হয়, এই সাবওয়ে বহুকালের পুরনো। বোধহয় এই বাড়ি যখন তৈরি হয়েছিল তখনই চক-সাহেব এই সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন। আংটি, ঘড়ি এবং তাদের বন্ধুরা বহুবার এ-বাড়িতে এসে চোর-চোর খেলেছে, গুপ্তধনের সন্ধান করেছে । কিন্তু এই সুড়ঙ্গটা কখনও আবিষ্কার করতে পারেনি ।

একটু এগোতেই ফের সিড়ি। এবার ওপরে ওঠার ।
সিড়ি দিয়ে উढেে আংটি যেখানে হাজির হল, সেটা এক বিশাল হলঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এরকম ঘর যে এ-বাড়িতে থাকতে পারে তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। ঘরে বিজলি বাতির মতো আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু খুব মৃদু। ঘরের একধারে কয়েকটা যন্ত্রপাতি রয়েছে। একটা যষ্ত্র থেকে অবিরল নানারকম চি-চি, কুঁই-কুইই, টর-র টর-র শব্দ হচ্ছে।

হলঘরের অনাপ্রান্তে একটা টেবিলের সামনে বসে একজন লোক অখণ্ড মনোযোগে একটা গ্মোব দেখছে। গ্লোবটা নীল কাচের মতো জিনিসে তৈরি। তাতে নানারকম আলো।

লোকটাকে চিনতে মোটেই কষ্ট হল না। মহারাজ।
মহারাজ আংটির দিকে তাকালেন ।
आংটি ভয়ে সিটিয়ে যাচ্ছিল।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজ তাকে দেখে হাসলেন । হাসিটা ভারী মিষ্টি, ভারী. সুন্দর। রাগ থাকলে এরকম করে কেউ হাসতে পারে না।

মহারাজ ভরাট গলায় বললেন, "এসো আংটি, তোমার জন্যই বসে আছি।"

আংটি এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল ।
মহারাজের ইঙ্গিতে সিড়িঙ্গে লোকটা একটা টুল এগিয়ে দিল ।

আংটি মুখোমুখি বসতেই মহারাজ বললেন, "তুমি থুব ভয় পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে।"

আংটি বলল, "না, এই একটু..."
মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেনে বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে দুঃখ এই যে, পৃথিবীকে কতগুলো বর্বরের হাত থেকে বাঁচানো বোধহয় সম্তব হবে না। অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু..."

বলেই মহারাজ তাঁর গোলকের ওপর ঝুঁকে কী একটা দেখতে লাগলেন ।

আংটি কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইল।
মহারাজ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অ্যসিস্ট্যান্টকে বললেন, "খুব তাড়াতাড়ি আমার আর্থ মনিটরটটা নিয়ে এসো তো ।"

সিড়িঙ্গে লোকটা দৌড়ে গিয়ে একটা ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্র निয়ে এল।
(ক্রমশ)



## তোমাদের গ্



ছবি এককেছে সन्দীপ বাগচী (বয়স ১०)


ছবি এঁকেছে মনুয়া ঘোষ (বয়স ৭)


ছবি একেনছ অর্ণব চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১১)


টুকাইয়ের কথা
একদ্নি দুপুরবেলা আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি খোলা জানলা দিয়ে একটটা চড়ুই আমাদের বাড়িতে ঢুকল । আমি চুপিচুপি গিয়ে দরজা ও জানলা বন্ধ করে দিলাম। অমনি সে উড়ে এসে হঠাৎ আমার পায়ে ঠোক্কর দিল। আমার কিন্তু তাতে লাগল নাં।

আমি তাকে তাড়া দিতেই সে ফানের ওপর গিয়ে বসল। ভাগ্যিস ফ্যানটট চলছিল না, চললে ওর মাথা কেটে যেত ঠিক । তারপর ও জানলায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তখন আমি ওকে ধরে ফেললাম । ওকে আমি একটা খাঁচায় রাখলাম । তখন থেকে সে আমার পোষা পাখি হয়ে গেল ।

আমি ওর জলের পাত্রে রোজ জল দিতাম। রোজ งকে• ‘vতে দিতাম। ওর নাম রাখলাম টুকাই। টুকাই রোজ ভোরে উঠেই•কিচিরমিচির করত। রাতে ওর খাঁচা ঢাকন থাকত । ভোরে উঠে আমি সেটা খুলে দিতাম । ওর জল পালটে দিতাম, খাবার দিতাম । টুকাই আস্তে আস্তে আমকে খুব ভালবাসতে লাগল । ও আমার হাতের উপর বসত কিন্তু উড়ে যেত না।

একদিন হয়েছে কি, আমি বাইরে খেলছি এমন সময় একটা চড়ুই এসে আমার হাতে ঠোক্কর দিল। আমার হাতে খুব ব্যথা লাগল। মনে হল যে টুকাইকে খাঁচায় রাখবার জন্য পাখিটি আমাকে আঘাত করেছে। বাড়ি এসে আমি টুকাইকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ও আবার ফিরে এসে আমার হাতে বসল।

তখন থেকে আমি আর ওকে খঁচায় রাখতাম না । কাপড় মেলার জন্য একটা দড়ি ছিল, তার ওপর বসেই ঘুম্মেত সে । একদিন আর একটা চডুই এসে আমদের বাড়িতে ঢুকল। একটু পরে টুকাইও বাড়ি এল। ওরা দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করল, তারপর দুজনে চলে গেল ।

পরদিন একটু বেলা করেই উঠেছি। কই টুকাই তো আমার ঘুম ভাঙাল না। দেখি টুকাই বাড়ি নেই। তারপর টুকাই আর কোনও দিনও ফিরে আসেনি।
অর্ণব মজুমদার (বয়স ১১)


বুলিপিসিদের পুষিটা
যেই গিয়েছে মারা-
মনের দুঃখে পিসিমণি
কেঁদে হল সারা ।
শৈবাল দাস (বয়স ১০)

বিপ্যাস
আমার ভাই খুব দুষ্দু। সব ব্যাপারেই তার ভীষণ কোতূহল। আমার ঠাকুমা রোজ তাঁর গোপালের মৃর্তির সামনে মিষ্টি সাজিয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করেন। অনেকক্ষণ রাদে যখন চোখ থোলেন তখন দেখেন রেকাবিতে মিষ্টি নেই। ঠাকুমা সকলকে বলেন যে, তাঁর গোপাল রোজ মিষ্ঠি থেয়ে যায়।

ভাইও ভাবে, কিছু একটা ঘটছে যার জন্য কোনওদিন গোপালের মূর্তির সামনে মিষ্টি থাকে না। একদিন ঠাকুমা ধ্যানে বসলে ভাই চুপ করে ঠাকুমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল। इঠাৎ দেথে যে, একটা টিকটিকি মিষ্টি মুখে করে নিয়ে পালাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ধাক্কা মেরে ঠাকুমার ধ্যান ভাঙিয়ে দিল। ঠাকুমা দেখলেন তাঁর গোপালের বদলে একটা টিকটিকি মিষ্টি মুখে নিয়ে পালাচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখে ঠাকুমা প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন সব বুঝতে পারলেন তখন তিনি «ুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। একটু পরে নিজের মনকে শান্ত করে ভাইকে বললেন, "ভগবান কি কখনও নিজের রূপে দেখা দেন ! তাই টিকটিকিক রূপে এসে মিষ্টি খেয়ে যান গোপাল।"
भ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স >০)

আগে या ঘটেছে : জন টার্নারের ভাড়াটে চার্লস মাকার্থি ঝিলের ধারে থুন হয়েছেন। घটনার আগে চার্নসের ছেলেে জেমসকে নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেথা গিয়েছিন। পুলিশ जেমসকে গ্রেশতার করে। করোনারকে জ্xেস জানায়, একটা সাংকেতিক ডাক-या ওখু তার ও তার বাবার মধ্যে


 পেনসিল-কাটা ছুরি। একটা পাথর দিয়ে সে খুন করেছে।" అনে ইনসপেকট্র লেক্ট্রেড বনে,"এএ-সব কथা জুরিকে বোঝানো শক্ত হবে।" তারপর...


লেস্ট্রেড বলল বটে যে, হোমসের অনুমান আর সিদ্ধাষ্তের কথা ব্রিটিশ জুরিদের বোঝানো সম্ভব হবে না, কিষ্তু হাসির ধরন দেখেই টের পেলুম, হোমসের সিদ্ধাষ্তে তার নিজ্ৰেই কিছूমাত্র বিষ্যাস নেই। হোম্স বলল, " বেশ তো, আপনি আপনার মতো কাজ করুন, আর আমিও আমার মতো কাজ করে যাই। आজ বিকেলে আমি খুব ব্যত্ত থাকব । তারপর সষ্ধের কোনও গাড়িতে লগুনে ফিরব।"
"সে কী! কাজ শেষ না করেই ফিরে যাবেন ?"
"না। কাজ তো শেষ হয়ে গেছে।"
"কিষ্তু সমস্যাটার কী হল ?"
"তার তো সমাধান হর়ে গেছে।"
"そুनि কে ?"
"याँর কথা একটू আগে বললুম।"
"কিষ্তু তিনি কে ?"
"এখানে এমন কিছু বেশি লোকের বসবাস নেই। তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।"

লেস্ট্রেড খানিকটা হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবে কঁঁধ ঝौকাল। "মিঃ হোমস, আমি কাজের লোক। এখন লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ডান পা খৌড়া ন্যাটা লোককে খুজজ বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় । ক্কটল্যাণ ইয়ার্ডের লোকেরা আমাকে পাগল বলবে।"
"ঠিক আছে। আমি কিষ্তু আপনাকে সব কথা বলেছি। এই যে আপনার বাসা এসে গেছে। চলি। যাবার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে যাব।"

লেক্ট্রেডকে নামিয়ে দিয়ে আমরা হেটেলে ফিরে এলুম। আমদের লাঞ্চ তৈরি ছিল। হোমস চুপ করে বসে রইল। হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে, কোনও কারণে সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোমস বলনে, "ওয়াটসন, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো। আমি একটা ছোটখাটো বক্তুা করব। তুমি সব তুনে বলো, কী করা উচিত। आমি তো বুঝতে পারছি না।"
"বেশ বলো।"
"তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, এই খুনের তদন্ত করতে গিয়ে জেমস ম্যাকার্থির জবানবন্দীর দুটো কথা আমাদের

দু’জনেরই খুব অচ্ডুত বলে মনে হয়েছিল। প্রথম হল, সে বলেছে যে তার বাবা কুইই বলে ডেকে উঠেছিল। কিন্তু তার বাবা জানত না, সে ফিরে এসেছে। তারপর জেমসের বাবা র্যাট বলেছিন কেন ? জেমসের বাবা কিষ্তু আরও কিছু কথা বলেছিলি। জেমস শুধু ওইটুকুই শুনতে পেয়েছিল। আমরা ষরে নিয়েছি যে, জেমস সত্যি কথাই বলেছে। তাই তার জবানবন্দী থেকে পাওয়া ওই দুটো সূত্রকে ধরেই আমাদের এগোতে হবে।"
"বেশ। তা হলে কুইই ডাকের কারণটা কী ?"
"জেমসের বাবা জানত না যে সে• ্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছে। আর তা যদি হয় তো কুইই করে ম্যাকার্থি তার ছেলেকে ডাকেননি। তা হলে কাকে ডাকলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিকেলে তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কথা ছিল, তাঁকে ডাকবার জন্যৌ তিনি কুইই বলেছিলেন। নিজেদের মধ্যে কুইই বলে ডাকাডাকি করাটা অস্ট্রেলিয়াতেই চলে। তাই এর থেকে এ-কথাটা জোর করে বলা যায় যে, বস্কোম্ব ঝিলের ধারে ম্যাকার্থি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন ।"
"তা হলে র্যাট-এর ব্যাপারটা কী ?"
শার্লক হোমস পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সেটিকে টেবিলের ওপর গুিয়ে রাখল। "এটা ভিক্কোরিয়া অঞ্চলের একটা ম্যাপ। আমি এটা ব্রিস্টল থেকে আনিয়েছি।" হোমস ম্যাপের একটা জায়গা হাত দিয়ে চেপে রেখে আমকে বলল, "পড়ো!"

আমি পড়লুম, "আর্যাট।"
"এখন পড়ো তো।" হোমস হাতটা সরিয়ে নিল।
"বালার্যাট।"
"ঠিক। এই কথাটাই ম্যাকার্থি বলতে চেয়েছিল। জেমস তুষু শেষটুকু শুনতে পেয়েছিল। উনি ওঁর খুনির পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। উনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ॐকে যে খুন করেছে তার বাড়ি বালারাট।"
"ওহ্। অड্ভুত! আশ্চর্য! ভাবা যায় না।" আমি বলে উঠলুম ।
"এটা তো জনের মতো সোজা ব্যাপার। তা হলে দেখছ যে আমি আমার তদন্তের বৃত্তটা ছোট করে এনেছি। তারপরে ওই ছাইরঙের জামার ব্যাপারটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জেমস সত্যি কথাই বলেছে। তা হলে এখন আমরা একজন লোকের পরিচয় পেনুম। ছাইরঙের কোট বা ওভারকোট-পরা একজন অস্ট্রেনীয়।"
"হাঁ, ठিক কথা," আমি বললুম।
"আরঞ একটা কথ্া। সে লোকটি নিশ্য়ই এই অঞ্চলের লোক। কেননা কেেনভ বাইরের লোক যে এই অঞ্চলের পথঘাট ভাল চেনে না তার পক্কে বস্কোম্ব ঝিলে যাভয়া শক্ত।" "निশ্য়়ই।"
"তারপর আমদের আজকের অভিযান। আমি অকুস্থল দেখে নিশ্চিত হলুম। আর মাথা-মোটা লেস্ট্রেডকে খুন্নির পরিচয় দিলুম।"
"কী দেথে তুমি নিচ্চিত হলে ?"
"তুমি তো আমার রীতিনীতি জানো । তুচ্ছ জিনিসকে ভাল করে খ্যুটিয়ে দেখলেই কাজ হাসিল হয়।"
"লোকটা যে লম্বা তা নয় তুমি তার পায়ের ছাপের মধ্যেকার ফাঁকটা দেখে বুঝলেে । তার পায়ের জুতো-জোড়া যে সাধারণ জুতো নয়, জুতোর ছাপ দেখে বোঝা গেল । কিস্তু লোকটা যে খেঁড়া এটা তুমি জানলে কেমন করে ?"
"তার বাঁ পায়ের দাগটা যত গভীরভাবে বসে গেঢ়ে, ডান পায়ের ছাপটা তত গভীর হয়ে বসেনি। এর কারণ একটাই হতে পারে। সেটা হল লোকটি খৌড়া।"
"বেশ। লোকটা যে ন্যাটা তা কী করে জানলে ?"
"ওয়াটসন, করোনারের রিপোর্ট পড়ে তুমি ম্যাকার্থির আঘাত সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করেছিনে। আঘাত করা

आাগানী সংখ্যা сথকক শার্লক হোমসের নতুন গক্প সিলভার ব্লেজ

হয়েছিন্ন পিছন থেকে। অথচ আघাতটা মাথার বাঁ দিকে। এটা কী করে সম্ভব ? এটা সম্তব হতে পারে যদি সে খুনি ন্যাট| হয়। খুনি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল । সে বাপ-ছেলের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে সব শুনেছিল । ওখানে দাঁড়িয়ে খুনি সিগার খেয়েছিল। তুমি জানো যে বিভিম্ন রকমের তামকের ওপর আমি রিসার্চ করেছি। তার থেকে আমি টের পেলুম কোন দেশের তামাক দিয়ে সিগারটা তৈরি। তারপর ওই জায়গায় আর একটু খ্জাজাঁঁজি করতেই একটা সিগারের টুকরো পেয়ে গেলুম । সিগারটা রটারডামে তৈরি।"
"সিগার হোলডারটা ?"
"সিগারের পড়ে থাকা টুকরোটায় দাঁত দিয়ে চেপে ধরার দাগ দেখতে পেলুম না। তাতেই বুঝলুম সিগার ছোলডার ব্যবহার করা হয়েছে। সিগারের ধারট়া কামড়ে ঢেঁড়া হয়নি, ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। কিত্তু কাটাটা বেশ পরিষ্木ার নয়। তাতেই বুঝলুম পেনসিল কাটবার ভোঁতা ছুরি খুনির কাছে ছিল ।"
"হোমস," आমি বললুম, "তুমি তো খুনিকে একেবারে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছ்। ওর আর পালাবার রাস্তা নেই। জেমস ছোকরাকে তুমি ফাঁসির দড়ি কেটে বের করে এনেছ। বুঝতে পেরেছি তুমি কার কথা বলতে চাইছ। খুনি হচ্ছে-"
"মিঃ জন টার্নার," হোটেলের বেয়ারা আমাদের ঘরের

দরজা খুলে বললে।
ঘরে यিনি ঢুকলেন তাঁর চেহারা তাকিয়ে দেখবার মতো । ভদ্রলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন । চেহারায় বয়েসের ছাপ পড়েছে। তবে মোটা মোটা আঙুল আর নম্বা লম্বা হাত পা দেখলে বোঝা যায় যে ভদ্রলোকের গায়ে এখনও বেশ জোর আছে। ভদ্রলোকের আর একটা দেখবার মতো জিনিস এঁর চোখ-মুখের ভাব । ঊঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে বেশ শক্ত ধাতের মানুষ তিনি। ভদ্রলোকের মাথা ভর্তি উশকো-খুশকো চুল, বড় বড় দাড়ি আর অসম্তব মোটা ভুরু । এক কথায় বেশ ভয়-পাওয়ানো জাদরেল চেহারা। তবে ডাক্তার হিসেবে আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে, ভদ্রললোক খুব্বঁ খারাপ. আর কঠিন কোনও অসুখে ভুগছেন। ভদ্রলোকের মুখের রং ব্নটিং পেপারের মতো সাদা। শুধু ঠেঁট দুটো আর নাকের ডগাটা সামান্য নীল.।

হোমস খুব নরমভাবে বলল, "আপনি দয়া করে এই সোফাটায় বসুন ।.... আমার চিঠি ঠিক সময়ে পেত্যেছিলেন তো ?"
"शাঁ। মোরান ঠিক সময়েই পৌঁছে দিয়েছে। আপনি লিখেছেন যে কেলেক্কারি এড়াবার জন্যে আমি যেন আপনার সঙ্গে হোটেলে এসে দেখা করি।"
"হাঁ। আমার মনে হয়েছিল যে আমি আপনার বাড়িতে গেলে পাঁচজনে পাঁ কথা বলতে পারে।"
"কিন্তু আপনি আমার সः্র্গ দেখা করতে চান কেন ?" ভদ্রলোক হোমসের মুখের দিকে এক পলকের জন্যে তাকালেন । ভদ্রলোকের মুখ দেথে আমার মনে হন যে কেন হোমস তাঁকে এখানে ডেকে এনেছে তা তিনি জানেন।
"ব্যাপারটা নিহত চার্লস ম্যাকার্থিকে নিয়ে। আমি সব জেনে গেছি।"

ভদ্রলোক দু’হতে মুখ ঢাকলেন। তারপর একসময়ে নিজেই বলতে তুরু করলেন, "বিপাস করুন, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, জেমসের কেনও ক্ষতি আমি করব না। আমি ঠিক করেছি জেমসের বিচার হুু হলেই আদালতে গিয়ে সব. কথা বনেে দেব।"

হোমস গভ্টীরভাবে বলল, "আপনার কথা .তনে সুখী হলুম "".
"আমি এখনই সব কথা বলতে পারতুম। কিষ্ঠু মেয়েটার কথা ভেবে বলতে পারিনি। আমকে পুলিশে গ্রেফতার করে হাজতে নিয়ে গেলে ও বেচারা ভীষণ কষ্ট পাবে।"
"ব্যাপারটাকে অতদুর পর্যণ্ত টেনে নিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই," হোমস বলল।
"আপনি কী বললেন ?"
"আমি जো সরকারি পুলিশ নই। আর জেমসকে বাঁচাবার জন্যে আপনার মেয়েই আমাকে এই খুনের তদম্ত করবার জন্যে ডেকে এনেছিলেন । যাই হোক জেমসকে ডো বাঁচাতে: হবেই।"

মিঃ টার্নার বললেনে, "আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। বহুদিন ধরে আমি ডায়াবিটিসে ভুগছি। ডাক্তারদের মতে আর বড় জোর মাসখানেক আমার আয়ু। জেলখানায় নয়, নিজের বাড়িতে আমি শেষ নিষ্যাস ফেলতত চাই মিঃ হোমস।" হোমস সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল । একতাড়া

কাগজ আর কনম টেেে নিয়ে বলল, "আপনি আমাকে সতি কথাট। বলুন। आমি ওধু মাত্র মূন घট্নাট निvে নেব, তারপর আপনি সেটায় সই করবেন। আর ওয়াট্সন সাi্ষী হিসেরে সই করবে। आমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে নেহাত বাধ্য না হলে आপনার এই স্বীকরোক্তির কথ্থা আর কাউকে জানাব না ।"
"‘বেশ তবে তাই হোক। আমি কোর্টের ওুনানির দিন পর্য্্ত बেঁে থাকব কি না সন্দেহ। ব্যাপারটা খুলে বলছি। কাজটা ভেরে ঠিক করতে যত সময় লেগেছিিল বলতে অবশ্য মোটেই সময় লাগবে না।"
"আপনারা ম্যাকার্থিকে চিনতেন না। লোকটা আা্ত শয়তান। आমি বনছি। ভগবান যেন কখনও ওরকম লোকের चর্মরে আপনাদ্দর না ফেলেন । কুড়ি বছর ও আমার পিছনে লেরে আছে। আমার জীবন একবারে ছারথার করে দিয়েছে। কীভােে আমি ওর পাল্লায় পড়লুম সেই কথাঢা আগে বলি'।
"১৮৮০ সালের কথা। আমার তथন বয়স কম। রক্ত গরম। উৎসাহ থুব। সব কিহুতেই একটা ‘ঠিক আছে দেখা যাবে’ গোছের ভাব। এই সময় আরও অনেকের মতো পয়সা রোজগারের খান্দায় আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কিন্হু ভাগ্দোশে আমি বদ সঙ্গে পড়ে গেলুম । তারপর যা হয়, সন্গ-দোেে আমিও অসৎ-পথ ধরে ফেললুম। সৎ-পথথ পরিশ্রম করে পয়সা রোজগরেরের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে রাহাজানি করতে লাগলুম। আমাদের দলে সবসুদ্ধ ছ'জন ছিন। আমাদের পয়সসা উপার্যের রাষ্তা ছিন গাড়ি আটকে টাকা-পয়সা লুঠ করা। আমার নাম হয়েছিন বালার্যাটের হ্বাক জন।
"এ্রকবার খবর পেলুম থে গাড়িতে করে বালার্যাট থেকে মেনবোর্নে সোনা চালান যাবে। আমরা সেই রাস্তার এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইনুম। তারপর গাড়িটা আসতেই সেण̈টে ঘিরে ফেলনুম। গাড়িতে ছ'জন সৈন্য ছিল। আমাদর দনেও আমরা ছ'জন ছিনুম। খুব জোর লড়াই হন। আমরা ওদের চারজনকে থতম করে দিলুম। অবশ্য আমাদের দলেরও তিনজন মারা গেন। যাই হোক, লেষ পর্যত্ত সোনা-ভর্তি থলিগুলো হািয়ে নিয়ে আমরা সেখান থেকে চ্প্পট দিলুম। ঐ গাড়িটা চালাচ্ছিল চার্লস মাকার্থি। आমি ওর রণে পিস্তল ठেকিষ্যে ওকে আটকে রেখেছিলুম। পরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে শে সেদিন ওকে দয়া করে না ছেড়ে দিত্রে গুলি করে শেষ করে দিলেই ভান হত। যাই হোক অনেক সোনাদানা পেয়ে আমরা তো বড়লোক হয়ে গেলুম। তখন आমি ওत্দে ছেড়ে চলে এলুম। তরে এখনও ওখনকার লোকেরা ‘বালারারা’’ দলের কথা ভুলে যায়নি । ইংল্যাণে ফিরে এসে জমিজমা ঘরবাড়ি কিনে এইখানে থিতু হয়ে বসলুম। কিছু দিন পরে আমার বিয়ে হন। আমার T্ত্রী অল্প বয়েসে মারা यান। তখন আমার মেয়ে অ্যালিস খুব ছেট। বেশ ভানই ছিনুম, এমন সময় মাাকার্থি কোথা থেকে এসে হাজির হল।
"একদিন ব্যবসা-সং্র্রাষ্ত কাজে লগুন গেছি, হুাৎ রিজেন্ট স্ট্রিটে ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা। আমাক চিক চিনেছে। আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কনেে বলল, ‘‘্যাক, আমার আর আমার ছেলের ভরণপোষণের সব ভার তোমকে নিতে হবে। यদি রাজি না হও তো দ্যাখো মোড়ের কাছইই পুলিশ

পাহারা রয়েছে। আর তুমি তো ভালরকমই জান্নে যে, ইংল্যাণে ন্যায়বিচার তো পাওয়া যায়ই আর অপরাধীরও শাস্তি इड़ ’
"সেই দিন থেকে ওরা আমার ঘাড়ে চেপে বসল। ওর হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। সব সময়ে আমার কাছে ঘুরঘুর করত। ওর যথনই যা দরকার তঙ্ষুনি সেই জিনিসটা ওকে জেগাড় করে দিতে হত। এরই মধ্যে অ্যালিস বড় হতে লাগল। ওর ছেলেও বড় হল। একদিন লোকটা আমার কাহে একটা প্রস্তাব করল। ওর কথা শুনে আমি তো হতবাক। বলে को ? ওর ছেলের সল্গে অ্যালিলের বিয়ে দিতে হবে। আমি জানি জেমস ছেলে ভাল।. তবু এটা কিছুতেই সষ্ভব নয়। आমি রাজি হনুম না। ও আমাকে শাসাতে লাগল। आমি ওকে যা পরে করতে বললूম। শেষ পর্যষ্ত ঠিক হন এ-ব্যাপারে আরও আলোচনার জন্যে আমরা ঝিলের খারে দেখা করব।
"সেখানে গিত্রে দেথি চার্লস আর জেমস নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত বনছে। চার্নসের কথ্থ তুতে ওনতে রাগে আমার মাथা ঝনৰন করতে লাগল। लেষকালে এই শয়তানটার খ্ররে আ্যালিস পড়বে ? ওটার হাত থেকে আ্যালিসকে বাঁচবার কোনও রাস্তাই কি নেই ? আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। আমি মনকে শক্ত কর়লুম। বিশ্ধাস করুন, ওকে মারবার সময় আমার এক ফেঁঁত কষ্ট বা অনুশাচনা হয়নি। আমর মনে হল শে বিষাক্ত কীটকে মারলুম। মিঃ হোমস, বে কাজ করেছি তার জন্যে আমার মনে কোনও দুঃখ নেই। প্রয়োজন হন্েে আমি ফের এই কাজ করব। এই হচ্ছে আমার काহिনী।"

একমু চুপ করে থেকে হোম গণ্টীর গলায় বলল, "আমি আপনার কাজের ভালমন্দ বিচার করতে চাই না। তবে ভ়গবানের কাছে প্রার্থনা করি এরকম সমস্যায় আমাদের আর यেন পড়তে না হয় "

মিঃ টার্নার বললেন, "সে কথা থাক। এখন आপনি কী করতে চান ?"
"কিছूই না। শিগিগির হয়তো আপনাকে আরও বড় আদানতের সামনে বিচারের জন্যে দাঁড়তে হবে। সেখানেই আপনার বিচার হরে। आপনার এই স্বীকরোক্তি আমি আমার কাহে রেখে দেব। জেমসকে যদি আর কোন উপায়ে বাঁচাত না পারি তবেই আমি এটা আদানত্তে পেশ করব।"
"ঠिক আছে। ত হলে চলি। ভগবান আপনাদের মগল কর্ন ।" মিঃ টার্নার প্রায় টলতে টলতত বেরিয়ে গেলেন।

শেষ অবধি অবশ্য হোমসকে টর্নারের গোপন কথ্থা खাঁস করতত হয়নি। সরকারি পক্কের উকিল জেমসের বিকৃদ্ধে যেসব প্রমাণ দাখিল.করেছিলেন তার ডেতর অনেক গলদ ছিন। অन্য লোকের চোথ্থ সে গলদ ধরা না পড়নেও হোমসের চোখ এড়ায়নি। হোমস স্গেণো জেমসের উকিনকে বুঝিয়ে দিত্যেছিল। আর তাত্ই জেমস বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। টার্নার অবশ্য এর পর আরও সাত-আট মাস बেচচ ছিলেন।

[^1]

বর্ষাকালে মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখি, বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পাই। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, বাজ তখনই পড়ে । কিষ্তু আকাশের কোণে কোণে বিদ্যুতের চমক দেখার পরে বাজ পড়ার শব্দ শোনার জন্যে কখনও-কখনও বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। কেন ? বিদ্যুৎ যখন চমকায় বাজ পড়ার শব্দ তখনই শুনতে না পাওয়ার কারণ কী ?

বিদ্যুতের চমক মানে আলোর একটা বিচ্ছুরণ। আলো ছুটে চলে সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অর্থা বলতে গেলে বিদ্যুৎ চমকানোর স;্গে সন্গে আমরা তা দেখতে পাই। কিষ্তু শব্দ চলে আলোর তুলনায় অনেক ধীরে, সেকেণে মাত্র. ৩৩২ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১১২০ ফুট। এ খরগোশের দৌড় আর কচ্ছপের হাঁটা নয়, जার চেয়েও অনেক অনেক কম।

সেইজন্যে যদি ১৫০০ মিটার দূরে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা যায়, তা হলে সেই চমক দেখতে পাওয়া যাবে সক্গে সঙ্গে, কিন্তু বাজ পড়ার শব্দ কানে প্পেঁছবে প্রায় 8/৫ সেকেণ্ড পরে। ১৫০০ মিটারের বদলে ৩০০০ মিটার হলে বিদ্যুতের চমক দেখার বেলায় সময়ের হেরেের বোঝা যাবে না, কিষ্তু বাজের শব্দ কনে এসে পৌঁছতে প্রায় ৯ সেকেণ্ড লেগে যাবে।

সময়টা নেহাত কম নয়।
অনেক সময়ে আবার বিদ্যুৎ চমকানোর প্রায় সঙ্গে সজ্গে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তখন বোঝা যায়, বাজ খুব কাছাকাছি কোথাও পড়েছো

অরূপরতন ভট্টাচার্য

## ডাক্তারবাবু বলছেন

## শীতের পোশাক

এবার হৈરৈহ করে ঘুরে বেড়ানো, দলবেঁধে চড়ইইভাতি করতে. যাওয়ার আনন্দ। কিন্তু এসব করতে হলে শরীরটাকে সুস্থ রাখা খুবই দরকার ।

স্নান-ব্যায়াম যেমন করছ তেমনি করে যাবে। ঠিকমতো গরম জামা পরবে। গরম জামা না পরনে বাইরের ঠাণা বাতাস শরীরে লেগে চামড়ার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা দুকে সমস্ত শরীরকে সংকুচিত করবে ও শরীরের কোষগুলো গরম হয়ে স্ফীত হবার চেষ্টা করবে। এর ফলে শরীরে নানারকম অস্বস্তি দেখা দেবে।

শীতল অনুভূতি শরীরের মধ্যে ঢোকে একরকমের বিশেষ কোষের মাধ্যমে। এই কোষের নাম মেমব্রেন অব. ক্রজ (Membrane of Krauz)। এই কোষগুলি চামড়ার সব জায়গাতেই আছে, তবে সবচেয়ে বেশি আছে হাত পা কান গলা মুখ ও নাকে। সেইজন্যে দেখবে গরম সোয়েটার বা কোট-প্যান্ট পরে যত না শীত কাটে, একটা মাফলার গলায় কানে মাথায় জড়িয়ে দিলে শীত একেবারে লাগে না বললেই হয়। মেয়েরাও গরম জ্যাকেট, স্কার্ট, ফুল মোজা পরবে । যারা শাড়ি পরো, তারা উলের ভ্লাউজ স্কার্য কিংবা শাল গায়ে দিতে


বিলিতি সিন্থথটিক পোশাক পরবে, না আমদের দেশের উলের পোশাক পরবে, এ-নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছে। আমার মতে, আমদের দেশের উলের পোশাক পরাই ভাল। উলের পোশাকের ফাঁক দিয়ে খানিকটা বাতাস শরীরে লাগে আর তাতে চামড়া সতেজ থাকে। সিন্থেটেিক পোশাকে বাতাস पুকতে পারে না । যেখানে তুষারপাত হয়, ভীষণ ঠাণ্ড পড়ে, সে-সব জায়গায় ছুঁচ-বেঁধানো ঠাজা বাতাস থেকে শরীর বাঁচানোর জন্যে ওই রকম পোশাক পরতে হয়। কিন্তু আমদের এখানে তো তুষারপাত হয় না বললেও চলে, তাই ওই ধরনের পোশাক পরার দরকার নেই। কিন্তু উলের পোশাকে খানিকটা বাতাস শরীরে লাগছেই, সেইজন্যে যখন পোশাক খুলবে তথন শরীরে আচমকা ঠাণ্ডা লাগবে না, ফনে অসুখবিসুখ করবে: না। তবে একটা কথা, সব জামাকাপড় রোদে দিয়ে তারপর পরবে।
(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়
 ভুটানের জঙ্গলে ঢেকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেরে বोচান । তিনি নাকি নেতজির ঝৌজে ছিলেন, ইরেরেজদের হাতে ব্দী হন, পাनिয়ে জभলে আছেন, বাইরের জগতের খবর রাখেন না। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্গ-চিহ, যা
 खেলা হল। उभ্ত মালের হদিস দেবার জন্যে অনাজনকে এক অপ্যরোহী নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনেই মারা পড়ে। সায়ন বোবে, এরা চোরাকারবারি, এবং সুষাময়ই এদের নেত। মৃত অপ্যারোহীর ঘোড়ায় উঠে সে পালায়। ভাগ্রুম্ম সে সর্পাঘাত থেকে বেঁচেছে। তারপর...


বারধ্বার রিভলভারের দিকে মন চলে যাচ্চে। এর ভেতরে খলি আছে কি না কিংবা ছেौড়বার সময় ঠিক कী কী কাজ করতে হয় সায়ন জান্ন না। সिন্নোয় সে দ্থেছে কীডবে খनि ছোড়া হয়। ওই ট্রিগারচায় চাপ দিলেই কি গুলি বের হরে ? জিনিসটা यার সে কি ছেঁড়ার জন্যে তৈরি করে রেরেছিল ? একদু দাঁড়ি়়ে যষ্রটাকে ভাল করে দেখে নিল সে । খুলতে সাহস হচ্ছিল না। একবার ট্রিগার টিপে পরীক্ষ যে করে নেবে তারও উপায় নেই। यদি সতি-সতি গুলি বের হয়, তা হলে যে আওয়াজ হরে ততে তাকে ঁুঁজে বের করতে ওর্দের কোনও অসুবিধ্ধে হরে না। অতএব অন্ত্রটকে হাতে পাওয়ার পরও আর এক ধরনের অসহায়ত ক্রমশ আচ্ছ্ন করছিল সায়নকে।

মোড়াট চলঢে দুনকি চালে। মাথার ওপর ঘন ডালপাতার আড়াল। খুব দ্রুত অন্ধকার নেমে আসহে। সায়ন বুঝতে পারছিল তারা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। নদীর জনের শ庐 শোনা যাচ্ছ না। इঠাৎ জभল পাতना रয়ে গেল। শুকনো পাথুরে একটা উপতাকা চোেে পড়তেই সে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে দিন। এথনও বে আলোইকু পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে তাত তাদের স্পাষ্ট দেখা যাবে আর-একাু এগিয়ে গেলে। কেউ তাকে লক্ষ করবে কি না জানা নেই, কিষ্ঠু সাবধান হতে দোষ কী ! সে তাকিয়ে দেখল এই বিশাन বন ক্রমশ নীচে नেমে গেছে। আকাশ এখানে অনেক বড়। বন্দূর পর্যণ্ত দেখা যাচ্ছে। শখু জभল এবং শেষম্মশ সবুজে-কালোয় মেশামেশি। সায়ন বুঝત্তে পারছিল না কোথায় পৌঁছনো যাবে ওই ঢলু দিক দিত্যে নেমে গেলে।

একসময় রবার দিয়ে মুছে ফেন্নার মতো দিনের আনো小াপসা হয়ে মিলিয়ে গেল্।.যদিও আকাশে তারারা চটপটে পায়ে জায়গা নিয়ে নেওয়ায় আর-এক রকম্মর আলো নামল চরাচরে, কিন্ডু অন্ধকরের গা-ছমছম্ম ভাবটা यাচ্ছিল না। ঠিক তখনই ঘোড়ার পাফ়ের শব্দ ঔনতে পেল সে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটে আসছে উনটো দিক দিয়ে। সেই শব্দে সায়নের মোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা לুকরে তুুু করন। ন্যাড়ামাथা লোকগুনো এদিকে কেন আসছে ঠাহর করততে না পেরে সে জঙ্গলের মধ্যে আর-একাু সরে এল। এবং তথনই ভয় হল, ওরা নিশ্চীই তার অস্তিप্ব বুঝতে পেররেছ্রে। নিষ্চয়ই সারা দিন খুঁজেহে ওরা। সুধাময় সেন কি নির্দ্রে দেননি তকে খুরো

বের করতে ? এই জभল তো ওদের ঢেনা, কিষ্ঠু তার হদিস পেতে এত দেরি হল কেন ? যাই হোক, সে সহজে ধরা দেরে না ওই শয়তানদদর হাত । দুটো মানুষকে যেভােে খুন করেহে ওরা, তাত নিজের অবস্থ ধরা পড়লে কী হবে বুঝতে বাকি নেই। সায়ন ঘোড়া থেকে নেম্ লাগামটা একটা গাছের ডালে बেঁধে ঘোড়াটার পিঠঠ হাত রাখতুই সে মুথ ফিরিয়ে जকে দেখল। শব্টা এগির্রে আসছে।

সায়ন আর দেরি না করে দ্রুত জায়গা ছেড়ে বাঁ দিকে
 ভাঙছে । অঞ্ধকরে একটা বাঁকড়া শক্ত গাহে উঠে বসতেই সে পরিষ্ষার দেখতে পেল। পাতনা অন্ধকরের চাদর ভেদ করে চারটে ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়িয়েছে পাথুরে উপত্যকায় সায়ন আম্বস্ত হল, ওরা কিছू থ্ৰঁজার চেট্টো করহে না। বরং ঘোড়া থেকে নেম্ বেশ নিস্চিন্ঠ ভপ্পিতে জঙ্গলের পালে রাখা ষ্থেপে দিকে এগিয়ে গেল। সায়ন নক্ষ করল সেগুনো কাঠ ন্য, পাথর নয়, খুব ভারী কিছু নয় । চারটে লোক নিঃশc্দে সেঔেো বয়ে এনে একটি জায়গায় সাজাতে আরম্ভ করল। ওরা কেউ একটি শক্দও উচ্চারণ করছে. না। এমনকী, তাদের ঘোড়াগুলোও অত্যণ্ত শাত্ত ভপ্গিতে দাঁড়িয়ে আহে। সায়ন বুমঢে পারছিল না ওরা কী করছে। চারজনের একজন কাজ শেষ হলে ঘোড়ার কাছে এগিত্যে গেল। তারপর ঘোড়ার শরীরে বৃলিয়্যে-রাখা একটা পাত্র এনে সাজানো জায়গায় ঘড়িয়ে দিন। এবার দ্বিতীয়জন খুব সন্তুর্পণে দেশলাই জ্রেলে দিল সেখানে । মুহুর্তুই দাউ-দাউ করে জুনে উঠল জায়গাঢা। সায়ন সেই আతুনের আলোয় লেখল শকুনের মরো ন্যাড়ামাথা চারটে মানুষ হিংশ্র চোথে সেই আগুনের দিকে কিছুকণ তাকিফ্যে ঘোড়ার পিঠঠে উঠে বসল। তারপর এক মুহুর্তেই ঘোড়াশুলো মিলিয়ে গেন অন্ককারে।

আগেনটা বাড়হে। তার তাপ টের পাচ্ছিল সায়ন । পাখিরা এর মধ্যেই চেচোমেি করে আশপাশের গাছ থেকে উড়ে গেছে। " «ूদ গাছের মাথায় উঠে এসেছে আগুনের শিখা। এবং
 পড়ার পর সেটটকে ইংরেজ়ি ‘টি’ অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। একটা দাঁড়ির उপর লন্ধা ছাদ। চকিতে 'মনের মধ্যে বূধ্মায়া-বুড়োর সম্সস্ত মুথ ভেসে উঠল। এই আাुনটাকেই বূধ্যুয়া-ূুড়েশয়তনের নির্দেশ বলে মনে করত। টি অক্ষরের মানেটা বুধুয়া-বুড়ে বলেছিন, ভগবান আসছে, পালাও। বুড়োর ভীত মুখটা মনে করে হেসে ফেন্ল সে। বুধুয়া যাকে শয়তানের নির্দেশ বলে মনে করত তাদের সে দেখৃত পেক্রেছে। কিষ্ঠু ভগবান আসছে, পালাও—এ নির্দেশ কী

কারণে ？কে ভগবান ？আর এই নির্দেশই বা দেওয়া হচ্ছে কাকে ？কিন্তু পাহড়ের এই 幺ँচু এবং নাড়া জায়গায় আগুন． জ্বেলে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর এই আগুন তাদের চা－বাগানের বাংলোয় দাঁড়িয়ে যখন দেখা যায় তখন দূরত্পটা নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়। তার মনে হল，এই সময়েও বুধুয়া－বুড়ো আগুনটা দেখে শিউরে উঠছে। কিন্তু যে ব্যাপারটা লক্ষ করার সেটা হল দাউ－দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের শিখাটা নেমে আসছে না। শুধু কাঠ হলে এমনটা হত না। ওরা যেটা মিশিয়েছে সেটা পেট্রল কিংবা স্পিরিটজাতীয় কিছু এবং মিশেছে রবার বা ফোমে । কাররণ বিত্রী পোড়া গন্ধ লাগছে নাকে।

প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর আগুন করে এল। পাথরের ওপর ধিকিধিকি জ্বিলছে সেটা। যেন একটা টি শুয়ে আছে। সায়ন নেমে এল গাছ থেকে। তারপর সন্তর্পণে ঘোড়াটার পাশে এসে দাঁড়াল। এবং তখনই সে চমকে উঠন । ঘোড়াটা শুয়ে আছে। ঠিক শোওয়া বললে．ভুল হবে। ওর মুখ গলা দড়িতে আটকনো বনে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। পেছনের জোড়া পা ভাঁজ করা অবস্থায় শরীরটা মাটিতে গড়াচ্ছে । এক পলকেই সায়ন বুঝতে পারল，প্রাণীট মৃত। দৌড়ে সরে এল் সে । কে ওকে মারল । সে স্পষ্ট দেখেছে চার ঘোড়সওয়ার এদিকে মোটেই আসেনি। তা ছাড়া ওরা নিজেদের ঘোড়াটকে এমনভাবে মারবে না। এই পাহাড়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত দামি পশু। মরে যাওয়ার সময় ঘোড়াটা সামান্য চিৎকারও করেনি। এমন নিঃশ়ুদ্রে কেন মরে

গেল ঘোড়াট। তারপরেই সায়নের মনে হল ওকে সাপে কামড়ায়নি তো ？তা হলে সে এমন সাপ যার বিষে একটা ঘোড়াও নিঃশব্দে মরে যায়। সায়নের বুকের মধ্যে ছৎপিণ্ড ছটফটিয়ে উঠল । ভাগ্যিস সে ঘোড়াটার পিটে ছিল না । কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হল ঘোড়াটা যদি সামান্য শব্দ করে মরত তা হলে অশ্বারোহীরা টের পেয়ে যেত সে এখনে এসেছে । মৃত্যুর সময়েও ঘোড়াটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

এই জঙ্গলে যে বিষধর সাপ আছে তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে। কিন্তু তারা যে এমন মারাত্মক বুঝতে পারেনি । সাপ ছাড়া এভাবে চোরের মতো কেউ মৃত্যুকে ডাকতে পারে না । আতঙ্কিত সায়ন প্রায় নিভে－আসা আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল । রবারজাতীয় কিছুতে পেট্রল ঢেলেছে বোধহয় । গন্ধ এত তীব্র यে সামনে দাঁড়ানো কষ্টকর। তবু এই জায়গাটা নিরাপদ। অন্তত সাপ আগুনকে ভয় পায় । কিন্তু ওরা यদি আগুনের ওপর নজর রাথথ，তা হনে তো তাকেও দেখতে পাবে। সায়ন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। শরীরে এবং মনে সে প্রচণ ক্লাণ্ত । এখন যা হয় হোক，সে ওই অন্ধকার জঙ্গলে একা পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না। ধিকিধিকি আগুনের কাছাকাছি পরিষ্কার জায়গা দেখে সে পাথরের ওপর বসে পড়ল। তাত লাগছছ，কিন্তু সেটা বেশ আরামপ্রদ। মাথার ওপর আকাশভর্তি তারা । ভরা যেন ক্রমশ বেঁকে পায়ের তলায় নেমে গেছে।

উৎকট গন্ধ ক্রমশ অভ্যাসে এসে গেলে সহননীয় হয়। সায়নের সেদিকে খেয়াল ছিল না। সুধাময় সেন কি जাঁর

অজ প্রিস বাবহার ক’রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের বাবহৃত

## अत्विज

－らাし丁口．

－দৃর ক＜র নি：মাসেজ দূগ\％


সুস্থ－সবল দাঁত জ মাড়ি অর নির্মল শ্বাস－প্রশ্বসের জন্য

CHAITRA．BLS． 668 BEN

দলবল নিয়ে এই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে চান ? ওরা নিশয়াই ভয় পৌ্যেছে, নইলে পালাবার কथা বলত না। কিজ্ুু সে কী করে চা-্াগানে ফিরে যাবে ? বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনও পথই তে ज়ার জানা নেই।

একগাদা পাথি একসল্গে ডাকনে মাছের বাজারকেও হার মানিয়ে দেয়। সায়ন ধড়মড় করে উঠে বসে দেথল, পাত্না আলো ছড়িয়েছে জগ্লের ওপর, পাহাড়ের গায়ে। আর আশপাশের গাছে দলব্রেধেে ঝগড়া করহে ডোের পাখিরা। সামনে•জম্ম-থাকা ছাইগুনো এথনও টি অক্ষরটিক্কে ধরে রেখেছে। অসাড়ে ঘুমিয়েছে সে, কখন রাতটা ফুরিয়েছে টের পায়নি। घুমাা তার উপকার করেছে, কারণ খিদ্দে ছড়া অন্য কোনও ক্রাা্তি নেই শরীরে। চটপট সে খোলা জায়গা ছেড়ে জभলের মধ্যে সরে পড়ল। এতক্ষণ যে কেউ তাকে দেথতে পায়নি এই রক্ষে ! সায়ন সণ্তর্পণে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘোড়াটা নেই। অথচ দড়ির প্রাষ্ঠটা ঢেঁড়া অব্থায় షুলছছ গাছের ডালে। আর ওখান থেকে কেনন ভারী জিনিস ઢেটে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে ওপাশে। সায়ন আর দাঁ়়াল না। কোনও বড় জানোয়ার ঘোড়াটাকে খেয়েছে। সেই জানোয়ার ঘুমষ্ত অবস্থায় তােও খেতে পারত।
সায়ন প্রাণপণে, যতটা সম্ভব জজ্গনে দৌড়নো যায় ততটা দৌড়ে জায়গাঁ ছেড়ে পালাতে চাইন। নিচ্য়ই ওই ভারী মোড়াটকে নিয়ে জানোয়ারটা বেশি দূর যায়নি, যেতে পারে না। এই সময় হঠাৎ চোখ হুলে সামনে তাকাতেই তার দুটো পা জমে গেল। জঙ্গেের মাথা ছাড়িয়ে খাড়া পাথুরে পাহা় উঠ্ঠে গেছে। সেই পাহাড়ের চূড়োটা খুব বেশি ঁঁু নয়। কিষ্ঠু বোঝা যাচ্,ে, চুড়োটায় চাতান আছে। কিহুক্ষণ তাকান্োর পর সায়নের স্পষ্ট মনে হন ওটাই সুধাময় সেনের আস্তানা। ওখানেই সে আশ্য় পেশ্যেছিন। কিষ্ঠু কোনও মানুষকে দদখতে পাওয়া যাচ্চে না। সুধাময় সেন তাকে যে-দিকটায় যেতে নিষ্ষে করেছিলেন, সেটাই কিএই!দিক ? অপি-সংকেত পাঠানো হয় এ্র দিক থেকে বলেই কি সুধাময় সেন আড়াল করতে চেয়েছিলেন ?

যত কাছে এগোতে লাগল সায়ন, তত জলের শব্দ কানে আসতে লাগন। এই শু , তাকে আরও নিশ্চিত করুল জায়গাট সশ্পর্কে। এখন আর চাতালটাকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক নীচে নেমে এসেছে সে। ওপরে কেউ আছে কি না তাও জানা নেই। কিষ্ঠু এই জঙ্গল ভেদ করে নদীর দিকে यাওয়াটাও মুশকিল।
 নদীর জল কিহুতা দুকে বালির মধ্যে মুখ đুজেছে। সায়ন চিনতে পারল। ওখানেই সে প্রথম দিন বালিতে মুখ রুঁো পড়ে ছিন এবং সুধাময় সেন তকক উদ্ধার করেছিলেন। একটা গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। একমাত্র পাখির ডাক আর জলের শা্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। সায়ন नক্ষ করল, সেই দড়িটাকে দেখা যায় কি না। এখান থেকে ঠাহর করা মুশকিল। ওই চতাল এবং গুহা সায়নকে টানছিল। ওখানে গেলে খাবার পাওয়া যাবে, এ-কথা ঠিক, কিন্তু আর একটা জিনিস जকে আকর্ষণ করছ্নি। অন্যের


ডায়েরি পড়া উচিত নয়। কিন্তু তা সত্ব্বেও সুধাময় সেনের ডায়েরিটা তার জানা দরকার । ওটা না জানলে সুধাময় সেনের সম্পর্কে সে কোনও কথই চা-বাগানে ফিরে গিয়ে বলতে পারবে না । यদি সুধাময় সেন এখন ওখানে থাকেন তা হলে ! এক ধরনের জেদ ওর মনে শেকড় গাড়ল। উলটে সে-ই অভিযোগ করতে পারে, তাকে ফেলে রেখে তিনি কেন চলে এলেন ? মুখোমুখি নিশ্চয়ই সুধাময় সেন তাকে খুন করতে পারবেন না। আর সেরকম চেষ্টা করনেে তার সঙ্গেও অস্ত্ত আছে!

কোন মানুষ্রে অস্তিদ্ব না পেশ্রে সে ধীরে ধীরে আড়াল ছেড়ে বেরির্যে এল এবং তথনই দেখতে পেল‘বালির ওপর অনেক জুতোর দাগ। দাগগুলো বেশ টাটক। সে বুঝতে পারঘিল না কী করবে। ন্যাড়ামাথা মোড়সওয়াররা কি এখানে এসেছে ? কিন্ঠু কোনও ঘোড়ার চিছ্ দেখা যাচ্ছে না তো ! সে ধীরে ধীরে পাহাড়টার নীচে (পেঁচছ উপরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। निঃশ<্দে. হুমানটা তাকে দেথাে। তারপর চোথচোখি হতেই সেট লাফি্য়ে উপরে উচে গেন।

দ্রুত সরে যেতে গিঁ়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সায়ন । उপর থেকে দড়িটা নেমে আসছে সরসর করে। ওই দড়ি না বেয়ে উঠলে চাতালে পৌঁঁছন্নে প্রায় অসষ্ভব। আর দড়ির পাক ছাড়ে হুুমনটা। সুধাময় সেন ধারেকাছে নেই। ছুটে এসে দড়িটাকে ধরে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠঢে লাগল সায়ন।
(ক্রমশ)

ঘবি : অনুপ রায়

এবারের নতুন ধাঁধাটা ছোটকার নিজের চোখে দেখা কোনও দৃশ্য থেকে তৈরি না কি কল্পনা দিয়ে বানানো বলা কঠিন। তবে，দু－দিন্নে টুর থেকে ফিরে ছোট্কা যেভাবে রসিয়ে－রসিয়ে বলল ধাঁধাট，তাতে মনে হয়，যাবার পথে কিংবা ফেরার পথে রেলকামরায় হয়তো বা সত্তিই দেখেছে ছোটকা একালের কয়েকজন লেথককে। আর সেই থেকেই ধাঁধাট বানিয়েছে।

তবে，ছোট্কর ব্যাপার তো，নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত । রেলকামরায় বসে জানলা দিয়ে পথের চলমান দৃশ্য দেখতে দেখতেও এমন একটা ধাঁধা বানিয়ে ফেলা ছোট্কার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার নয়।

ব্যাপার যাই হোক，ধাঁধাটা বেশ জমাটি। সুতরাং সেটাই বলে ফেলি আগে।

প্রথম ধাঁধা ll রেলকামরায় মুখোমুখি বসে আছেন ছ＇জন তরুণ লেখক। এপাশে তিনজন，ওপাশে তিনজন। প্রত্যেকে নামী，প্রতেকের লেখার ক্ষেত্র আলাদা। একজন লেখেন উপন্যাস，একজন প্রবন্ধ，একজন লেখেন হাসির গল্প，একজন নাটক লেখেন，একজন লেখেন ওুধুই ভ্রমণকাহিনী，একজন লেখেন কবিতা। মোটামুটি এই হল ছ’জনের পরিচয়। ছ’জনের পদবী ছ’রকম । গঙ্গোপাধ্যায়，মুখোপাধ্যায়， চট্টোপাধ্যায়，সরকার，মিত্র ও চক্রবর্তী। এটা অবশ্য এলোমেলোভবে বলা হল । প্রত্যেকের হাতে রয়েছে অন্য লেখকের লেখা কোনও－না－কোনও বই। অর্থা কেউই নিজের লেখা বই দেখছেন না।

গঙ্গোপাধ্যায় পড়ছেন ভ্রমণকাহিনী। মিত্রমশাই উলটে দেখছেন ঠিক তাঁর উলটোদিকের মুখোমুখ্বি বসা কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ । ভ্রমণকাহিনীকার ও হাসির গল্প লেখকের মাঝখানে বসে আছেন মুখোপাধ্যায়，তাঁর হাতে প্রবক্ধের বই। ভ্রমণকাহিনীকারের উলটোদিকে বসেছেন প্রাবম্ধিক। চট্টোপাধ্যায় পড়ছেন ．নাটক। মুখোপাধ্যায়ের অন্য－এক পরিচয়，তিনি ঔপন্যাসিকের মামাতো ভাই। সরকার বসেছেন নাট্যকরের পাশে। ওপন্যাসিক বসেছেন এক কোণে， जাঁর প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগে না। চট্টোপাষ্যায়ের আসন ঔপন্যাসিকের মুখোমুখি। সরকারের হাতে হাসির গল্লের সংকল্ । চক্রববর্তী কবিতা পড়েন না । যেমন，নাটক পড়েন না মুখোপাধ্যায়।

এ－থেকে বলতে পারো，কে কী লেখেন ？
দ্বিতীয় ধাঁধা Il কোন্ ফুল ওলটালে পাথি ？
তৃতীয় ধাঁধা II ‘রাশুপরম’－এর জট ছাড়ালে কার ছম্মনাম মিলবে ？

গতবারের উত্তর II（১）মানবপুত্র। যিশুথৃস্টকে নিয়ে লেখা।（২）২১৯৭৮×৪＝৮৭৯১২।（৩）১৯৮৫ বছর আগে।

সত্যসন্ধ

শব্দ－সন্ধান


সহকেত ：পাশাপাশি ：（১）খাস্তা－নরম দু’রকমেরই হয় । （৩）বিকশিত।（৬）ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয়।（৭） দেবরাজ।（b）ভারতের এক প্রাচীন রাজ্য।（১০） গুণবিশেষ ।（১২）পার্বত্য জাতি।（১৩）নদী যার মা।（১৪） ধ্বনি ।（১৫）বুকের পাটা।（১৭）গাল ।（১৮）জলাভৃমি।

উপর－নীচ ：（১）যে－নদ বিখ্যাত কবির স্মৃতি বহন করছে। （২）উনুন ।（8）যে－মাছের জান খুব শক্ত।（৫）পাঁচ নদীর একট়ি।（৯）রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত পর্বত।（১১） দাঁড়িপাল্পা।（১২）নাকের অলংকার।（১৪）হাতি সাপ， আরেব্বাপ！（১৬）যা থেকে তেল ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

| 저 | इ | রौ |  | $\sigma$ | न | 水 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| जो |  |  | ব |  |  | ব |
| চो |  | ব | ন | জ |  | न |
|  | সা | ই | বে | রি | য়1 |  |
| ক |  |  | ড়｜ | ， |  | মা |
| পে |  | চ1 | ल | ক | ， | লি |
| শ | 安 | রা |  | लि | পि1 | কা |

## মজার খেলা

প্র
দীীপের ত্লে পুড়িয়ে কীভাবে কাজল তৈরি হয়. সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্ত্রে আগুন না জ্বেলে. শুষু আড্ডায় বসে, হঠাৎ যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, তেলকে কালি করতে পারো ? তা হলে ?

তা হলে সে নিশ্চিত অবাক হর্যে ভাববে, আগুন না জ্নেলে তেলকে কালি করা অসম্ভব বাাপার

কিন্তু অসম্তব যে নয়, সেটা টেবিলে বসেই তক্ষুনি প্রমাণ করে দেওয়া যায়।

কীভাবে যায়, ত্রনবে ?
এর জন্য অবশ্য পকেটে রাখতে হবে, সাতটা টুথপিক। কিংবা জোগাড় করে আনতে হরে সাতটা ব্যবহার-করা পোড়া দেশলাই-কাঠি।

সেই কাঠি সাতটাকে প্রথমে টেবিলের উপর নীচের ছবির মতন সাজাও—


কী লেখা হল বলো তো ? হাঁ, ইংরেজিতে লেখা অয়েল, মানে তেল।

এবার কাঠিগুলোকে সাজাও অন্যভাবে, নীচের ছবির মতো করে-


এবার কী হল্ ? তেল-এর বদলে কালি হল না ? আর, এর জন্য আগুন জ্বালাবার দরকার হল না, তাই না ?

বন্ধুদের আড্ডায় দেখ্যেয়েই দ্যাখো একবার, বুঝবে কী দারুণ মজার খেলা এটা ${ }^{\circ}$

"নিরপেক্ষ কর্তার উদাহরণ দিতে পারো একটা ?" "পারি কাকু । তুমি সাপের মুখেও চুমু খাও, বাাঙের মুখেও চুমু খাঞ।"
"টু কারি কোলস টু নিউক্াসসল মানে হল তেলা মাথায় তেল দেওয়া। তুমি এরকম একটি উদাহরণ দিতে পারো পাপান ?"
"পারি স্যার। ইু ক্যারি পেন্সিলস টু পেনিসলভ্ানিয়া।"
"কোন কোন বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে বলো তো ?"
"যে-বর্ণ উচ্চারণের সময় মহাপুরুষরাও প্রাণ বিসর্জন मেन ।"
"চশমা নিলেও তুমি পড়তে পারবে না, এ-সন্দেহ তোমার হল কী করে ?"
"আমার যে এখনও বর্ণপরিচয়ই হয়নি ডাক্তারবাবু।"
"লটারিতে দু’ লাখ টাকা পেলে তুমি কী করবে তাতান ?"
"আমি আর ইস্কুলে আসব না স্যার।"
"আপনার হোটেলের রান্নাঘরে খুব আরশোলা আছে, না ?"
"না তো! আপনি জানলেন কী করে ?"
"রোজই খাবারের মধ্যে একটা না একটা থাকেই।"
"ক্যাশ কাউন্টারে ওরকম একটা লোককে বসিয়েছেন কেন, যার একটা চোখ আর একটা কান নেই ?"
"তা হলেই বুবুন, তহবিল তছরুপ হলে ওকে খুঁজে বের করা কত সহজ।"
"ভাঙা হাড়টা দেখছি জোড়া লেনগছে ঠিকমতোই। এবার থেকে আপনি সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন।",
"বাঁচালেন ডাক্তারবাবু। এই ক’মাস জলের পাইপ"বেয়ে ওঠানামা করতে যে কী কষ্টই হছ্ছিল !"

इवि : দেবागिস मেব



## খেলাধুলো

## নিউজিল্যাণ্রে সিরিজ

## জয় মণীশ মৌলিক

অ(ষ্ট্রেলিয়া থেকে হাসিমৃ:ে দেলে ফিরেছেন জেরেমি কোনি। তিন গর্বিত। চ্প্রিশ বছরের ইত্ছালে আর

 অट্ট্রেলয়াকে ২-১ ম্যাচ হারিয়ে সিরিজ জিরু নিয়েছ্ছে তিনি। রাবার। ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট জেতার পর সতীর্থা তাঁক. কাঁধে করে প্যাভিলিয়নে निয়ে এস্সেছিল। आনन्भিত কোনি অপেক্কমান সাংবাদিকরের জোরগলায় বল্লেছিলেন, "বৃঝতেই পারছেন, निউজিল্যা দनকে এথन आর হেলাखেন্লা করা याবে না।"

কোনির এই অভৃতপৃর্ব সাফল্লের পিছনে দ’জন থেলোয়াড়̣র অবদান অবিশ্মরনীয়, রিচার্ড হার্ডি এবং মার্টিন ক্রে। কোনির ডান গাত এবং বাঁ হাত। ব্যাটে মার্টিন ক্রে यभाসা/্য করেছেন। अधिনায়ককে তিনি লড়াইয়ের আশ্যাস দিয়েছেন আগাগোড়া। আর জাডলি জয়ের পথ গ্দেৈ্যেছেন। আস্থ জুগিয়েছেন, आমি आছি। ব্রিসবেন, সিডনি, পার্থ, সাফল্যে ঘাততি ছিল না কোথাও। প্রথম টেস্টে ঘাডলি টুকরো টুকরো করে ছিড়েলেন अट्द্রেলিয়াকে। প্রথম ইনিংসে নয় উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় । এ ছড়া রান করলেন ঘৃর্ণিঝড়ের গতিতে। ঘাডলির ভয়ককর মৃর্তি দেখে অস্ট্রেলিয়া দিশেशারা। ওদিকে ব্যাটিংয়ে দুর্ষ্ব মারিন ক্রো, চকচকে ১৮৮। অন্ট্রেলিয়াকে কেউ ইনিংস পরাজয়ের शাত থেকে বাঁচাত পারল না।

দ্বিতীয় টেস্টে সাত উইকেট নিলেন झাড়ি। এবং সিডনিতে প্রথম ইনিংসেই তিনি রেকর্ড গড়়ে ফেললেন। নিউজিল্যাতের পক্কে (অন্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে) এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের নজির টপকে গেলেন ঘাডলি। আগের টেস্টেই এক ইনিংসে নয় উইকেট নেওয়ার ঐতিহসিিক কর্মটি

সেরে खেলেছিলেন। মজাট এই বে, সির্ডন পিচ স্পিনের সহায়ক বলে দ'পক্কই স্পিন-শক্তির বিপুল তোড়জোড় করল। जফ স্পিনার জন ব্রেসওয্যেনরে উড়িয়ে নিয়ে যাভয়া হন। Эদিকে কবর
 ব্রাইট্রে। স্পিন নিয়ে এত হুড়োহ্ছিরির মা্যা বিশেষজ্ঞ্রhর বিশ্মিত করে হাডলি সাতটি উইকেট তুলে নিলেন। यদিও निউজিল্যা সে ম্যাচ शারল 8 উইকেটে।

এবার পার্থ। শেষ টেস্ট। পার্থের পিচ বরাবরই পেস বোলারদের বক্ধু । অनৃকৃन পরিবেশে ছার্ডলি প্রথম ইনিংসে পাঁচটি ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দिलেন। দ্বিতীয় দखाয় ছ'জনকে। সাকুল্যে এগারোটি উইকেটের জন্যে তौকে খরচা করতে হয়েছে ১৫৫ রান। ঘাড্ির দামালপনা সামनাতে পারল না


রিচার্ড হার্ডল

অল্ট্রেলিয়া। ছ় উইরেটে হারল ম্যাচ্। সেইসল্গে সিরিজङ। কোনি বলেছিলেন, छাড্ডির এপর তাঁর ভরসা অनেক। অধিনায়কের আস্থাকে তিনি সম্মানিভ করেছেন ৩ টেস্টের সিরিজে মোট ৩৩টি উইকেট নিয়ে।

৩৩ উইকেট! অবিলম্ধে বইয়ের भाতায় হমড়़ चve়ে পড়লেন পরিসং্যানবিদরা। লম্বা নাকওয়ালা লোকটা ত হলে একেবারে নাকাল করে ছেড়েছে অন্ট্রেলিয়াকে। তিনটি টেল্টে ৩৩টি উইরেট তুলে নিয়েছে সে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ হলে হয়েে সিড বারনেসের বিশ্ধরেকর্ডও লোপাট করে দিত। সिড বারনেস ভাল মানুষ, ভ্রমণপ্রিয, বক্ধুদের জন্যে অকাতরে খরচা করতে দ্বিধা করতেন না। কিষ্ুু সাদ্র щ্লানেन-পরা এই লোকটিই মঠের চেহদ্দিতে দুকে পড়লে দ্রুতগতির বোলার, গঙ্তীর, বাজে ফিম্ডার, এবং উইরেট ভাঙার শদ্ম ঔনতে দারুণ ভাनবাসেন। ১৯১৩-১8 সালে ডিসেম্বর মাসে উইলি ডগলাসের নেতৃত্বে দক্পিণ আফ্রিকা সফর করেছিন ইঃন্যাড। সিড বারনেস সে-বার আতক্ক হয়ে উঠেছিলেন। ভয়াবহ বোলিং। ডারবানে ১০ উইকেট। জোহানেসবার্গে প্রায় একাই খুন করেছেন প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদদর। ১৭ উইকেট। তৃতীয় টেল্টে কিছ্ কম পেলেন, ৮। মन খারাপ। পুষিয়ে দিলেন চতুর্থ টেল্টে। চোদ্দট।। দক্ষিণ আফ্রিকার মাথার ওপর তথन একটটাই কালো মেঘ। বারনেস। রাহ্র 'মতে হাঁ করে আছে উইকেট গিলবার জনা। চারটি টেস্টেই ৪৯tি উইরেট পাওয়া হয়ে গেছে। পোর্ট এলিজারেথথ শেষ টেস্ট। সেথানে आবার কী তাঙব করেন কে জানে। দকিপ্র আফিকার অধিনায়ক টেলর उन्দ্রारीन।

কিষ্তু না, ম্বস্তি। শেষ টেস্টে বারনেস খেলছেন না। अসুম্থ। যাক, বাঁচ গেহে। শেষ অবধি দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য বাচেনি। দশ উইকেটে হেরেছিল তারা। তরে আর নেস্ট খেলেননি বারনেস। টেস্ট জীবনের তীরে এসে চারটি টেস্টে 8৯ উইকেট নিয়ে এক সিরিজে সর্ব্রেচ্চ উইরেটপ্রাপকের বে সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন, তা আজও অম্নান।

## আশির পরে হাসি

क्र
মাগত হারতে থাকলে সেই দেশ বা দল সম্পর্কে একটা হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় হকি সম্পর্কেও আমদের মনে তেমনই এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়ে গেছে। কারণ，হক্টিত এক－কালের বিশ্ব－চ্যাম্পিয়ান ভারত আজ ক্রমেই পিছু হটছে। অতীত সুনাম এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। ভারতীয় হকি নিয়ে মাথা উঁচু করে বলবার মতো এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভাবতে পারা যায়，＇৮০ সালে মস্কো ওলিম্পিক গেমসের সোনাই ভারতের শেষ বড় জয় ！ভাবা যায়，ষাট কোটি মানুষের বিশাল দেশ ভারতবর্ষ গত পौচ বছর হকিতে কোনও বড় টুর্নামেন্ট জেতেনি ？ এমনকী মাত্র ক’টা দিন আগে ছু’－দেশের চ্যাম্পিয়ানস কাপ হকিতে ভারত পেয়েছে সর্বশেষ স্থান।

না，এর পরেও ভারতীয় হকি নিয়ে স্বপ্ন দেখা সম্তব ছিল না। অথচ কী আশচর্য，এই স্বপ্রহীন দিনগুলোর মধ্য দিয়েই ভারত আবার উढে এল হাক্র শীর্ষ স্তরে। অপ্রস্তুত আনন্দের মধ্যে আমরা দেখলাম，ভারত জয় করল আজলন শাহ আন্তর্জাতিক হকি


घशन्याप लाशिए

খেতাব। দুনিয়া শাসন করা হকি দেশগুলোর উপস্থিতিতেই ভারত জিতল। এবং বলা বাহুল্য，এই জয় ভারতীয় হকির সাইনবোর্ডে প্রায় মুছে－यাওয়া একটি শক্দকে ঝক্ঝকে রঙের আঁচড়ে আবার ফুটিয়ে তুলল । শব্দটি，আঅ্মবিপ্ধাস ।

চ্যাম্পিয়ানস ট্রফিতে শোচনীয় ফলের পরে আমরা হকির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম । তাকালাম যখন，দেখলাম，এই টুর্নামেট্টে ভারত কোয়ার্টির ফাইনালে মুথোমুখি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ানস ট্রফিতে ভারত－অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের শোচনীয় ফল এ খেলায় আমদের নিরুৎসাহ করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সকলের উপেক্ষার মধ্যে ভারত অস্ট্রেনিয়াকে হারিয়ে দিল 8－৩ গোলে । এই মুহুর্তে বিশ্ব－ইকির সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে এই জয় নিঃসন্দেহে বিরাট কীর্তি। তবু উল্মাসকে প্রশমিত করতে হয়েছে সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কথা ভেবে।

পাকিস্তান মানেই লড়াই，টেনশন। তবু，আবার জিতল ভারত। হরদীপ সিংয়ের গোলে ভারত হারাল ওলিম্পিক গেমস，এশিয়ান গেমস ও বিশ্ব－হকির চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তানকে। এই জয় থেকেই আমরা বুঝত্ত পারছিলাম，নতুন কোনভ মর্যাদা এবং সম্মানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ফাইনালে উদ্যেয়াক্তা－দেশ মলেশিয়াকে হারাবার মতো দ্ত়তা আগের দুটি ম্যাচ থেকেই অর্জন করেছিল ভারত। ফাইনালে তারা ৪－২ গোলে তছনছ করে দিল মালেশিয়াকে। কার্ভালহো，টিক্কেন সিং，জুড্ডে ফেলিক্স এবং अধিনায়ক শাহিদ，এই চার গোলদাতা দীর্ঘ \＆বছর পরে ভারতকে উপহার দিলেন এক আন্তর্জাতিক হকি খেতাব। উদ্বেগ থেকে উল্লাসে ফিরল ভারতীয় হকি। অগ্গীরব，এবং অসাফল্যের দীর্ঘ＇দিনগুলোর মতো আনন্দ এবং সাফল্যের দিনগুলো৷ দীর্ঘ হবে কি ？
－ কিকর্রে বিশেষ বलि গণऽ शয়？

বেশীর ভাগ Cनाকই ঐ বিষা়ে এরেবাররই ভাবেন না－खু氏ু，যাঁর। করহান্স ব্যবগার করেন তাঁরা ছাড়। ！

\তরী কর। इয় নাー
ফরহান্স দৃথরাশ অনাগুালব্প டচ！়̣ সের়া।

এর ডবन आাকশন，একাষারর

মালনশ ．
 બनন，খুবই যত্রভঢর চাই না？
তাহ！ল आপনার দ্থথভাশও ফরহাभ－ই र उ！़ा উ！চ丁 โ申ना বলून！

## ETasosers

डबन आयाक巾न नृथबाय आ खाओनो，ज्रूनात \＆


# ছিয়াশির আগাম সম্মান 

সুব্রত সিংহ

Eয়াশির আগাম সম্মান আদায় করে निল ইস্টবেপ্। পঁচাশিতে খেলা হলেও আসলে নাগজি ট্রফির এটি ছিল ছিয়াশির প্রতিব্যোগিত। সাধারণত নাগজি ট্রফিির আসর বসে বছুরের 'গোড়ার দিকে। প্চাশির প্রতিযোগিত গত বছর গোড়ার দিকেই হয়ে গেছে। কিষ্ঠু এই মুহূর্তে নেহরু কাপে খেল়ার জना ও आগামী এশিয়ান গেমসে দল


ज्रूण न
গঠনের জন্যা প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকায় নামী দলগুলির থেলোয়াড়রা থেলঢে পারবেন না। সেইজন্য এই প্রতিব্যোগিতার উদ্দোক্তারা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচত সর্বভারতীয় ফুট্টল ফেডারেশনের বিলেষ অনুমতি নিয়ে এ-বছরই ছিয়াশির আসর বमिয়েছিলেন।

ফাইনালে অনভিজ্ প্রতিদ্মন্দী কেরল একাদশকে কোনওক্রমে ১-০ গোলে হারিয়ে সতেরো বছর বাদে ইস্টবেপল এই ট্বফি ঘরে তুলল। এই আসরে ইস্টবেঙ্গল সাফল্য পেক্যেছে ঠিকই, কিষ্ঠু কালিকটের যুট্বল-অनूরাগীদের খুশি করতে পারেনি। এ-মছর তাদরর শক্তি ছিন প্রশ্নাতীত। কিষ্ঠু পুরো প্রতিব্যোগিতায় তাদের সুনাম অনুयाয়ী

থেলতে পারেনি। সেই দার্জিলিং গোল্ড কাপে অংশ নেওয়ার পর দীর্ঘদিন বাদে তারা এই ,্রতিব্যোগিতায় অश्শ निয়েছিন।

কোয়ার্তর ফাইনাল লিগের গ্রুপের প্রथম খেলায় তারা দু গোলে शারি়়েছিল দিল্পি অঞ্চনের ভারতীয় একাদশকে। কিষ্ঠু দ্বিতীয় খেনাতেই তাদদর ব্गর্থত প্রকাশ পের্যে যায়


বিশ্ধজিৎ ভট্রাচার্य
ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চলের বিরুদ্ধে । খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলেও মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দলটি সারাক্ষণই তারকা-সমৃদ্ধ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দাপটে খেলেছিল। তৃতীয় খেলায় সালগাঁওকরের পরিবর্তে প্রতিযোগিতায় খেলতে সুযোগ পাওয়া আই• টি. আইকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে খেলবার সুযোগ পায় গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে । পয়েন্ট সমান হলেও গোলের গড় হিসেবে ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চল পেয়েছিল প্রথম স্থান ।

অন্য একটি গ্রুপে কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান প্রথম খেলায় হারিয়েছিল এবারের প্রতিযোগিতার রানার্স কেরল একাদশকে দু’ গোলে

কিষ্ঠু ইস্টবেপ্গেের মতে তারাও দ্বিতীয় খেলাতে ভারতীয় একাদশ কলকাত অঞ্চলেের সঙ্গে গোলশূনা অবস্থায় খvলা শেষ করেছিল। আর তৃতীয় গেলায় মাদুরা কোট্সকে দু’ গোলে হারিয়ে গ্রুপে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে মুখোমুথি হয়েছিলি অপর গ্রুপের রানাস্স ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। উল্লেথ্য, মাদুরা কোঢ্স এই প্রতিযোগিতয় খেলার সুয়োগ. পেব্যেছিন গোয়ার ডেম্পো স্পোঁ্স প্রতিয্যোগিত থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। এই গ্রুপে দ্বিতীয় স্शান পেয়ে কের্ একাদশ সেমিফাইনাল্লে মুথোমুঁি হয়েছিন ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চলের বিরুদ্ধে।
ডবन লেগ সেমিফাইনালের দूটি খেनाরই মীমাংসা इয়েছিন টাই-ব্রোরে। আর দুটি ক্ষেত্রেই প্রথম লেগে এগিয়ে থাকা দन যथां্রূম মহমেডান ও ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চলকেই শেষ পর্ব্্ট বিদায় নিতে रয়েঘিন। প্রথম লেগে এগিয়ে থাকার সুবিব্টোুু ওই দুটি দলের কেউই বজায় রাখতে সক্ষম হয়नि।

এই প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দল বনতে ছিল ইস্টবেপল, মহমেডান ও গোয়ার দুটি দল—সালগাঁককর ও ডেস্পো স্পোর্সস। लেষ পর্যষ্ত গোয়ার দन দूढि প্রতিব্যোগিত থেকে নাম প্রতাহার করে নেওয়ায় প্রতিয্যোপিতার আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হয়েছিন কলকাতার এই দूই প্রধানের . উপর। তাক্র অনেকেরই আশা ছিল, হয়্রো এই দূ দলই শেষ পর্যন্ত ফাইনালে খেলবে। কিষ্ঠু তা আর সষ্ভব হয়নি ইস্টবেঙল তাদের গ্রুপের রানার্স হওয়ায়। আগেই উল্লেখ করেছি, এই দूই প্রধান সেমিফাইনালে পরপ্পরের প্রতিদ্দন্দী ছিল।

ইস্টবেপ্ এই আসরে সফল হলেও, অপরাজিত থাকতে পারেনি। তাদের ডবল লেগ সেমিযাইনালের্র প্রথম লেগে হারতে হয়েছিল মহমেডানের কাছে। লেষ পর্যন্ত তারা উতরে যায় দ্বিতীয় লেগে খেলা লেষ হওয়ার পौচ মিনিট আগে গোল করে। এরপর টাই-্রেকারে তারা জিতে ফাইনালে পেঁঁছছছিল। आর ফাইনাল সম্পর্কে তো আগেই বলেছি।

# ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা <br> <br> দারুণ ফর্ম র্যাब Өส 

 <br> <br> দারুণ ফর্ম র্যাब Өส}

$\Omega$খবর তো তোমরা জেনেই গেছ যে, শারজায় अনুষ্ঠিত রথম্যান’স.কাপে তিন দেশের লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। দুই এবং তিন নম্বর জায়গা দুটো পেয়েছে যথাক্রম্মে পাকিস্তান ও ভারত়। একদিনের ক্রিকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সত্যিই শক্তিশালী দেশ । সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে পাঁচটি ওয়ান-ডে ম্যাচের সিরিজে অংশ নিল ।

প্রথম খেলা ছিল গুজরানওয়ালায় । 80 ওভারে পাকিস্তান করে ২১৮-৫। মুদাস্সর নজর ৭৭ এবং ইমরান খানের ৪৬ পাকিস্তান ইনিংসকে ভদ্র চেহারা এনে দেয়। কিম্তু শারজায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ভার.তকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছিল একেবারে টগবগে অবস্থায়। মাত্র ৩৫•৩ ওভারে দুই উইকেটেই ২২৪ রান তুলে নেয় তারা ।

লাহোরে দ্বিতীয় খেলায় চমৎকার বদলা নিল পাকিস্তান, ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে । পাকিস্তানের লেগ স্পিনার আব্সুল কাদিরের বলে (8-১৭) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মুখ থুবড়ে পড়ে ১৭৩ রানে। একমাত্র ভিভ রিচার্ডস (৫৩) ছাড়া আর কেউ ব্যাট হাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। পাকিস্তান 8 উইকেট খুইয়েই ম্যাচ জিতে নেয় ।
ভিভ রিচার্ড্স


পেশোয়ারে পাশার দান উলটে দিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ । আবার রিচার্ডস নাম্রের ব্যাট-দানবটির বিক্রম জয় এনে দেয় তাদের । ৩৮ বলে 8টি ছয় এবং ৫টি বাউগ্ডারির সহায়তায় রিচার্ডস ৬৬ রান করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পৌঁছয় পাঁচ উইকেটে ২০১ রানে । রিচার্ডস্মকে যোগ্য সহযোগিতা দেন ডেসমণ্ড হেনেস (৬০)। পাকিস্তানের ইনিংস ১৬১ রানে শেষ করে দেন মাইকেল হোল্ডিং (8-১৭)। সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এগোয় ২-১ ফলে ।

রাওয়ালপিণ্ডিতে জবাব দেয় পাকিস্তান । ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে তারা সিরিজ্রের ফল করে ২-২। ওপেনার রিচি রিচার্ডসনের অপরাজিত ৯২ রান সঙ্ব্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে হারিয়ে ১৯৯-এর বেশি করতে পারেনি । রিচার্ডস ৫টি চার মেরে ২১ রানে আউট হওয়াতেই ওয়েস্ট ইগ্ডিজ আর দাঁড়াতে পারেনি । তবে পাকিস্তান খুব সতর্কভাবে খেলে ৩৯•১ ওভারে অর্থাৎ খেলা শেষ হবার ৫ বল বাকি থাকতেই ৫ উউইকেটে ২০৪ -রান করে ম্যাচ জেতে।

করাচিতে খুবই উত্তেজনার মধ্যে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে ৩-২ ফলে সিরিজ করায়ত্ত করে ওয়েস্ট ইগ্ডিজ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলারদের নিখুঁত আক্রমণের চাপে একসময় পাকিস্তানের রান ছিল ৩১ ওভারে 8 উইকেটে ৮৭। বিরক্ত দর্শকরা অতঃপর মাঠে নেমে পড়ে এবং ইট ও কাঁচের বোতল ছুঁড়তে থাকে। ওয়েস্ট ইগ্ডিজের এক ফিম্ডারের গায়ে ইট লাগায় রেগেমেগে ভিভ রিচার্ডস তো দল निয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন । সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। পুলিশ যখন অবস্থা আয়ত্তে আনল, তখন কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে‘ গেছে । খেলার মেয়াদ কমিয়ে आানা হল ৩৮ ওভারে । এতে আরও. अসুবিধে रল পাকিস্তানেরই। তাদের ৩৮ ওভারে রান উঠল ১২৭। জবাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দু' উইকেটেই ১২৮ রান তুলে নিল । আর সেইসঙ্গে জিতে নিল সিরিজ।

বেশীর ভাগ Cলাाকই 3 বিষয় লোটもই চिब्ठा কর্রেন নाশুభু, যাঁরা
করহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁর ছাড়া !


# দিব্যেন্দু দাবায় ‘অর্জুন’ 

## নৃপতি চৌধুরী

আixa সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘অর্জুন’। দিব্যেন্দু অর্জুন পেল দাবায় ।

১৯৭২ সালে নেতাজি সুভাষ ইন্স্টিটিউটে ছ’ বছরের ছোট্ট ছেলেটিকে দাবার টেবিলে হাজির থাকতে দেখে অনেকের মুখেই বিস্ময় এবং কৌতূহল জড়ো হয়েছিল । আবার মুচকি रেসে পাশ কাটিয়ে চলেও গিয়েছিলেন কেউ কেউ । উচু টেবিলের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল দিবোন্দুর ঝকমকে চোখ দুটো, যাতে একইসঙ্গে জড়িয়ে ছিল দাবার প্রতি আগ্রহ, ভালবাসা এবং স্বপ্ন। সেই টুর্নামেন্টে দিব্যেন্দু দাগ কাটবার মতো কিছু

করেনি। তবে ওখান থেকে সে হারিয়েও যায়নি । ৬ বছর পরেই সে প্রচারের সার্চলাইট নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরেছিল একইসঙ্গে তিনটি রাজ্য-খেতাব জয় করে ।

সাব-জুনিয়র, জুনিয়র এবং রাজ্য-খেতাব জিতেছিল দিব্যেন্দু মাত্র ১২ বছর বয়সে। দাবার ‘বিস্ময়-বালক’ কথাটা তখনই চালু হয়ে গেল, কারণ তার আগে আর কেউ একইসঙ্গে তিন-তিনটি রাজ্য-খেতাব জেতেনनি ! দাবায় দিব্যেন্দু বড়ুয়ার পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই।

দিব্যেন্দু থাকে মধ্য কলকাতায়।


অজশ্র প্রাইজ-ভর্তি অপ্রশস্ত ঘরটিকে ঘর না বলে কুঠ্রিরি বলাই ভাল। কানফাটানো শব্দ তুলে জানালার নীচ দিয়েই দিবারাত্র ছুটে যাচ্ছে বাস, মিনি বাস, ট্যাক্সি। ওরই মষ্্যে কঠিন মনঃসংযোগের খেলায় নিয়োজিত থাকে ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা দাবাড়ু. দিব্যেন্দু । সঙ্কীর্ণ চার দেওয়ালের মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার। ওরই মধ্যে মৌলানা আজাদ কলেজের ইকনমিক্সের ছাত্র দিবোন্দু চালিয়ে যাচ্ছে অধ্যয়ন ।

দিব্যেন্দু কোথায় কোথায় খেলেছে, কী কী প্রাইজ পেয়েছে, সে-কথা সব লিখতে গেলে ‘মিনি’ মহাভারত হয়ে যাবে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোন ম্যাচ তোমাকে সবচেয়ে তৃপ্তি দিয়েছে, খুশি করেছে ?" চশমার কাঁচের মধ্যে দিব্যেন্দুর চোখ মুহূর্তে ফিরে গেল অতীতে। রাজা, মন্ত্রী, গজ, নৌকা, ঘোড়া আর বোড়েতে সাজানো সাদা-কালোর দাবা-বোর্ড থেকে সে তুলে আনল একটি নিপুণ যুদ্ধ-জয়ের ঘটনা। '৮২ সালে লন্ডনের লয়েডস ব্যাঙ্ক টুর্নাম্মেন্টে সে হারিয়েছিল ভিক্টর করশনয়কে। করশনয় তখন বিশ্বের দু’নম্বর দাবা খেলোয়াড় (আর আনাতোলি কারপভ এক নম্বর) ।
"বড় বড় দাবাড়ুরা. এবং সমালোচকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, তোমার খেলা শুরু করার ধরনটা ভাল নয় । অথচ তোমার মিডল গেম বা এল্ড গেম খুব ভাল । ত্রুটিটিা সারিয়ে নিতে পারছ না কেন ?" আমার প্রশ্নে দিবেন্দ্র জানাল, "যতখানি সময় এর জন্নে দেওয়া দরকার তা দিতে পারছি না। তার ওপর এখানে আমার প্র্যাকটিস পার্টনারও তেমন কেউ নেই। বিদেশের ভাল কোচের খরচও বিরাট। তবু চেষ্টা করছি, দেখা যাক।"

দিব্যেন্দু যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য আমরা অনেকেই ভেবেছি । কিষ্তু শুদু ভেবেছি, তার বেশি আর কিছু নয়। বাংলার গর্ব এই ছেলেটিকে আমরা লালন করেছি. অযত্নে । দিব্যেন্দুকে বড় চাকরির সুযোগ দিয়েছে টাটi কোম্পানি। বড় দাবাড়ু হবার স্বপ্ন নিয়ে সে অনেক অপেক্ষার পর চলে যাচ্ছে বাংলা ছেডে । আমরা কেউ ওকে আটকতে পারনাম না।


# এবার আপনি কেয়ো-কাঙ্পিন চুলে নতুন নতুন রূপে প্রতিদিন 

## টপনট đাধার দিন



বিনুনী বাঁধার দিন


চুল ฆুলে রাখার দিন
জ্রেঞ্চরোলের দিন


आপनात्र $ए$ बচठक সৃब्मत्र बেत्रिय-वार्मिन চिन नित्रि या षथी जाই ক<्रन्रन।

কেক্যো-कार्मिन टश्यात्र अ’्रেब
 মাबায় তেनমাषा চটচটটে ঢाব आনে ना। চু बाढ़ সৃम्पর, পब্রিপাটি।
 आत्र ডেলমাষা ব্্প কব্रতে হবে না।






সুগন্ধী হেয়্যার অয়েল


## আপনার চুল সুझ্ ওসুন্দর রাখে অথচ চটটটট করে না।

ইচ্ছে মতন बাঁধার দিন



[^0]:    

[^1]:    অনুবাদ: সুভদ্রকুমার সেন

