

## সূচীপত্র

| ভূমিকা | জিতেন্দ্রনাথ চর্রুবতী |  | [3] |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| সর্পিল | ... . | $\cdots$ | 3 |
| রক্তুেোতী নিশাচর | ... | ... | ¢0 |
| বর্রিশ সিংহাসন | ... |  | ১৩৯ |
| নিরালা প্রহর | $\ldots$ |  | ১৬৩ |
| রত্নমঞ্জিল | $\ldots$ |  | ২২১ |

## সर्পिল

किনীঢী অমনিবাস (১২)—

## !l এক ॥

 পড়েছিল-यেমন কোন মানুষ রোন চিঠি পড়ে ঠিক তেমনি কর্রেই এবং সতিই তার মনে কোন কৌতুহলের উঢ্রেক করেনি।

সে চিঠিট ভঁজ করে বে বইত তথন সে বলে বসে পড়ছিল্ল সেই বইটার মধ্যে ঁাঁজ করে রেথে দিতে দিতে বলেছিল, কাল-পরঙ একসময় একবার আসরেন তখ্ কथা হবে।
 মত বিদায় নিয়েহ্লি।

সেইদিনই রাত্রে দ্বিতীয়ার চিঠিটা অাবার পড়় কিরীটী।



 ই"্দ্রালয়।

খুব দীর্ঘ নয়--এক পৃষ্ঠার একটা নিঠি

 মষ্যে মষ্যে বেঁকে গিয্রেছে। চিক যেন সোজা হয়নি।

স্পাষই রোঝা যায়, একনা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে যেন লেশিকা চিচিতা কোনমতে নিখে শশ করেছে। এ৭ং সে-উদ্বেগঢা লেথিকাকে বেশ একটু রেন বিচলিত করেছে। বিশেষ করে

 আমাকে হত্যা করবার একটা স্পৃহা--্পৃহা না বলে বোধ হয় ইচ্ছাই বলা উচিত-অত্ত্ত শ্পষ্ট হয়ে উঠছছ ক্রক্মশ। এবং তাতুই আমার মন হচ্ম ওরা যেন প্রত্যেকে আমাকে হত্যা
 সে সুযোগঢা দেবে।। এভাবে মনের সঙ্গে অহর্নিশ যুদ্ধ করতে সতিই जার আমি পারাছ না জয়ন্ত। মনে হচ্ছে या হবার ত হয়ে যাক। आমি জাল করে খেতে পারি না, ঘুম্মেতত भারি না-এভবে এ বয়েে আমার নার্ভের সল্গে এই যুদ্ধ করার চাইতে মনে হচ্ছে যা ఆরা চাইছে, আমি বোধ হয় সেই অবশাস্তাবীকে এমনি করে বেশিদিন ઠেকিয়ে রাখতে পারব না। তাই আমি মনে মনে স্থির করেছি ওরা যদি হতা করে আমায় শান্তি পায় তো করুক ওরা আমাকে হতা। সত্যি এইভাবে সর্বষ্ণ বসে বসে মৃত্যুর প্রতীক্প করতত আর আমি পারছি না। ওদের কারো হাতেই যদি আমার মৃত্যু আমার ভাগ্যে লেখা থাকে তে তাই হোক।

আমিও নিষ্ণি পাই, ওদের ইচ্মান পুর্ণ হয়।
পরের দিনই জয়ত্ত এসে আবার উপস্থিত হল।
কিন্রীটী আরাম-ক্কদারাটার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে চিচিচির কথা ভাবছিল।
বসুন জয়্তবাদু-


 দোহারা ঢোরা। গাল্যের রং উচ্ট্নন শ্যাম। চোেে-মুথে অদ্রুত একটা বুদ্ধির দীপ্তি। পরনে গরম সুটু-সাট্টা দামী, দেখলেই বোঝা यায়।
 সামান্য ঢেরা--जাল করে লক্প কলে না দেখলে টট করে সেটা বুমবার উপায় নেই অর্বিশ্যি।

দিन তিন্নে হন।
 जেঠিন্য।
ব্য়স কত হয়োে তাঁ ?









 জয়শ্ত ঢৌেরুরী বনে।

হাঁ, সেটা आপনার রোধ হয় জনা দরক木।
অতঃপর জয়শ্ত দেধ্রুরী বলতে ঞ্রু করে।
 আকাশ|৷ মেষলা-নেঘলা, এৰং টিপটিপ করে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়হহ। আর থেকে থেকে এলোমমোো হাওয়া দিত্大।

 ছেলেদের সাধ্যমত লেখাপড়া শি|িয়ে মনুম কর্বার ঢেষ্টা করেছিলেন।
 বড় ঢেলে জিত্তেন্দ্র চৌেরুরীর। পড়াঙ্গনায় আল্দো মন ছিল না, দিবারাত্র গান-বাজ্জনা নিয়েই थাকত।
 शिটিমিটি চরমম ওঠায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান জিতেত্র্র চৌেরী। বয়স তথন তাঁর মাত্র




 नেগে याয়।
 রায়া|शাদूর জ্জিজ্ঞাসা করেন, তুমি বাঙালী?

खाँ।
कि জত?
ड्राम्मव।
কত্দূর লেযাপড়া করেছ?
বनতে পারেন, কিছুহ না।

## কেন্?

ভাল লাগেনি কথন্া লেখাপড়া করতে, তাই।
হরপ্রসাদ এবটু হাসনেন তারপর আবার প্রশ্ন করনেন, কিছুঁ শেখনি? বলার মত কিছুই নয়-ত नামধামা नियत্ পার जে?
 কোন পাসটাস নই।

রায়বাহদদুর মৃদু হাসলেন আবার।

আছ্ন সবাই-মা বাবা, দूই ভাই। কিল্ম-
कि?

কেন?
মতের সজ্পে মিল হন ना।
রায়বাহাদুর আবার হাসলেন।
ज লেयাপড়া जে করোনি, आর কিছু পার?
 পরিख্রম করতত পারি। আর একনু-আধাঁ গান গাই।



রায়বাহাদুর যুবকের সরলতায় ও স্পষ্টতায় আবার হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, আচ্ছ, এখন আপাততঃ চলো আমার বাড়িতে, তারপর ভেবচিন্তে দেখা যাবে—তোমার উপযুক্ত একট্টা কাজ যোগাড় করা যায় কিন্না।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর সেই রায়বাহাদুরের বিরাট প্রাসাদোপন আবাস ইন্দ্রালয়ে প্ররেশ।
রায়বাহাদুর হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধায়্যের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি এবং বিরাট কলিয়ারীর বিজ্রনেস। ঐশ্বর্য ও প্রাদুর্যের সমারোহ, কিন্টু খােে কে? ভোগ করবে কে? আপনার জন বলত্ত একটিমাত্র মেয়ে-চিত্রা অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা ব্যতীত আর কোন আপনজনই নেই। নিজে, স্ত্রী-সারদা ও এক্মাত্র সন্তান ওই চিত্রা।

চিত্রাঙ্গদার বয়স তখন বারো কি তেরো—কিশোরী চিত্রঙ্গদা। কন্দর্প্পর মত দেখতে তরুণ জিতেন্দ্রকে দেখে চিত্রাঙ্গদার ক্কন যেন ভারী ভাল লাগে-বোধ হয় প্রথম যৌবনেরই नেশা।

সে যাই হোক জিতেন্দ্র থোকে গেলেন ইন্দ্রালয়ে।
জয়ন্ত চৌধুরী থামল।
তারপর? কিরীটী প্রশ্ন করে।
জয়ন্ত চৌধুরী আবার শুরু করে : তারপর একদিন বছরখানেক বাদে প্রচুর ঘটা করে রায়বাহাদুর ওই ঘর-থেকে-পালানো যুবকটি জিটৈম্দ্দ চৌধুরীর সক্গেই তাঁর একমাত্র কন্মার বিবাহ দিলেন তবে-

কিরীটী জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকায় সপ্রশ্ন সुष्ठिত।
জয়ন্ত টৌধুরী বলে, একটা কथা—একটু ইতস্ততঃ করে বলে জয়ন্ত চৌধুরী, পরে জানা যায় অবিশ্যি কথাটা-চিত্রাঙদা রায়বাহাদুরের মেয়ে হলেও সে কিন্ত্ট তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর কন্না ছিল ना।

আপনার জ্রেঠামশাইও জানতেন না কথাটা?
জানত্তন।
তবে তিনি সব জেনেশুতেই বিয়ে করেছিলেন বলুন?
शॉाँ।
মানে বলতে চান ওঁর ग্ত্রী সারमা দেবীর কন্মা নয়?
সারদা দেবীর কন্না-
তবে?
যদিও সবাই জানত সারদা দেবী হরপ্রসালের বিবাহিত স্ত্রী-পশ্চিচ্মে একবার বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করে এনেছিলেন। কিত্তু আসনেন তা নয়।

তবে কি?
সারদা ওঁর আসল নামজ নয়-আসল নাম যমুনা। লক্ন্নৌর এক বিথ্যাত বাইজীর মেয়ে। বাইজীর মেয়ে?
হ্যাঁ। বাইজী-মায়ের গান শুনতে গিত্রে সেখানে তার যুবতী বাইজী-ক্ন্যা যমুনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান হরপ্রসাদ, এবেং বহ টাকার বিনিময়ে যুমনাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। যথন দেশে ফেরেন, সবাই জানল পশ্চিম থেকে বিয়ে করে এলেন হরপ্রসাদ।

রায়বাহাদুরের সত্যিকরের কোন বিবাহিত স্ত্রী ছিল না?

ना।
旁, বলুन।
আবার বলতে লাগল জয়ন্ত চৌধুরী: यমুনার নতুন নাম হল সারদা। কিন্তু হরপ্রসাদ সারদার সত্য পরিচয়টা জিতেন্দ্রর কাছে কিন্ভু গোপন করেননি, সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে আমি বললাম-স্পষ্ট করেইই সব কথা বলেছিলেন বিবাহের পৃর্বে াঁাকে।

তবু বিবাহ আটকায়নি কারণ হয়তো হরপ্রসাদের মতই জিতেন্দ্রఆ চিত্রার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি সানন্দেই বিবাহ করলেন চিত্রাঙ্গদাকে। এবং শ্বঙুরের মৃত্যুর পর ঢাঁর বিরাট সম্পত্তির মালিকও হয়ে বসলেন।

তারপর?
জেঠামশাই কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র পঁয়তাধ্মিশ বছ্র বয়সে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একদিন হাজারীবাগ্পে জभলে বাঘের হাতে জখম হয়ে সেপটিক হয়ে মারা যান।

ওঁদের কোন সন্তানাদি इয়নি?
ना।

## তারপর?

এদিকে জিতেন্দ্রর অন্য দুই ভাই शীতেন্দ্র ও নীরেন্দ্র চৌধুরী-এরজজন তথন ওকালতি করেন, ও একজন অধ্যাপনা করে জীবন কাটাচ্ছিলেন। দুজনেই বিবাহ করেছিলেন। ছোট ভাই নীরেন্দ্র চৌধুরীও জ্রিতেন্দ্র চৌধুরী মারা যাবার কিছুদিন্নের মৃ্বjই মারা যান। তাঁর একটিমাত্র ছেনে আমি-বি. এ. পাস করে জীৗनবীমা অফিসে চাকরি করছি সেও তো আপনি জানেন। শ'তিনেক টাকা মাইনা পাই। বিযেে-থা করিনি। একা মননু, মোট|মুটি সচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটছে। কিস্তু যাক या বলছছি্লাম-জিতেন্দ্র টৌধুরীর মেজ ভাই হীরেন্দ্র চৌধুরী ভকালতি করে তেমন একটা কিছু উপার্জন ক্রতে কোন দিনই পারেননি।

তাঁরই পাঁচটি ছেলেমেয়ে-জগদীন্দ্র, মনীন্দ্র, ফনীন্দ্র ও শচীল্দমেয়ে স্বাতী।

তাঁরও অকালেই মানে নীরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর বৎসর দুয়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয়। ওদের মা আগেই মারা গিয়েছিনেন। এদিকে হীরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা দেবী দয়াপরবশ হয়ে ওদের নিজের কছছ নিয়ে যান ইন্দ্রালয়ে।

সেও আজ বারো-তেরো বছ্র আগেক্সর কথা।
হীরেন্দ্রর একটি ছেনেও বলতে গেলে মানুষ হয়নি—মেয়ে ওই স্বাতী বি. এ. পাস করেছে।

## 11 দুই ॥

অতঃপর জয়ম্ড চৌধুরী তার জেঠতুতো ভাই-বোনদের একটা মোটামুটি পরিচয় দিল।
বড় জগদীন্দ্র, বয়স ত্রিশ-একত্রিশ হর--চিরদিনইই রুগ্ন-ত্রনিক হাঁপানীর রোগ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা বার দুই দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি।

বাড়িতে সর্বক্ষণ বসে থাকে-এবং বসে বসে পেসেন্গ থেলে তাস নিয়ে। থাওয়াদাওয়ার বাপারে একটু বিলাসী ও লোভী।

দ্বিতীয় মণী戹 চৌধুরী-বড় ভায়ের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবে। জগদীল্দ্র তবু ম্যাট্রিক পরীক্ম দিয়েছিন, সে তাও দেয়নি। খেলাধূলায় খুব নেশা। ওই অঞ্চলের একজন নামকরা ফুটবল প্লেয়ার। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। স্বাস্থ্য ভাল এবং সৌখিন প্রকৃতিরবেশভূষা ও সাজসজ্জার দিকে বিশেষ নজর।

তৃতীয় ফণীক্র্র—ডান পা-টা \&খাঁড়া। চলার সময় পা-টা একটু টেনে টেনে চলে। ফণীক্দ্রর নেশা গান-বাজনায়। ভাল তবলা বাজায়। ক্রাস এইট পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে দিত়েছে। স্বাস্থ্য মোটামুটি-এবং সেও তার দাদার মতই ভোজনবিলাসী।

চতুর্ধ শচীন্দ্র—ভাইদের মধ্যে সে-ই দেখতে সবচেঢ়ে বেশি সুন্দর। ভাইদের মধ্যে ও-ই ম্যাট্রিকটা পাস করেছে। কবিতা লেখা ও রহস্য-রোমাঞ্চের বই পড়া তার একটা নেশা।

স্বাতী—বোন ; স্থানীয় কনেজ থেকে বি. এ. পাস করেছে-গত বছ্র। এম. এ. পড়ার ইচ্ছা। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দের্বী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছ্নে, না-যথেষ্ট হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা দেবী তার বিল্রের জন্য পাত্রের সন্ধান করছিলেন, এমন সময় হঠাং প্রকাশ পেলো চিত্রাঙ্গদা দেবীর ধানবাদ অ<্সुসের যে তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারটি বছর দুই হল তাঁর ধানবাদ অফিসে যোগ দিয়েছে-অনিন্দ্য চক্রবর্তী-তকেই নাকি স্বাতী বিয়ে করতে চায়।

অনিন্দ্য সেকথা চি্রাঙ্গদা দেবীকে জানিয়েছিল।
কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজী হনননি ; শোনামা্রই কথাটা নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছ্নে, অসন্তব—হতে পারে না।

তবু স্বাতী জিজ্ঞাসা করেছিল তার বড়মাকে, (চিত্গাঙ্গদা দেবীকে সকলেে ‘বড়মা’ বরে ডাকে বরাবর) কেন, অসঙ্ভব কেন?
‘কেন'র জবাব তোমাকে আমি দেবো না। অসন্ভব-এইটাই ওধু মনে রেখো।
তবু তর্ক তুলেছিল স্বাতী। বনেছিল, অনিन্দ্য তোমার আফিলে চাকরি করে বলেই কি এ বিয়ে হতে পারে না?

তর্ক করো না স্বাতী। চিত্রাঙ্গদা দেবী বলেছিলেন।
ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে সেটা তোমার ভুয়ো অর্থহীন ভানিটিতু লাগবে, তাই কি-
চুপ কর, ড্রেপেমি করো না-দুটো পাস করে ভাব ভেন কি একটা হয়ে গিত্রেছ, তাই ना ?

ডেঁোমি আমি করহছ না-বরং তুমিই অন্যায় জুলুম করবার চেষ্টা করছ।
স্বাতী?
তোমর ঐ চোখরাঙানোকে আর যে ভয় করুক আমি করি না তুমি জান— অকৃতজ।
কেন্ন আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে মানুয করেছ বলে? কিক্তু ভুলে যেঔ না পায়ে ধরে আশ্রয় দিতে আমরা তোমাকে সাধিনি-তুমিই—

হँঁ, अन্যায় হয়েছে আমার। পথথ তেসে বেড়ানোই তোমাদের উচিত ছিল।
সেটা হয়ত সুখেরই হত।
ক্রোধে যেন অতঃপর একেবারে ফেটে পড়েছিলিন চিত্রাস্গদা দেবী। বনেছিলেন যেমন অপদার্থ অমানুষ ছিল বাপ তেমনিই হবে তো তোমরা-একপাল ভেড়া জন্ম দিয়ে b

গिক্যেছে-
হ্যা, বাপ আমাদের অপদার্থ অমানুষ তো হবে—কারণ তুমি যে তার সন্তানদের প্রতি কৃপা দেখিয়ে আশ্রয় দিয়ে বাহাদুরী কুড়োবার সুযোগ পেয়েছ!

স্বাতী, তুমি স্পর্ধার সীমা লঙঘন করহছ। চাপা কণ্ঠে তর্জন করে উঠেছিছেন চিত্রাঙ্গদা দেবী অতঃপর।

ভাগ্যে মণীब্দ্র ওই সময় সামনে এসে পড়েছিল, সে কোনমতে বোনকে সরিয়ে নিয়ে यায়।

কিরীটী প্রশ্ন করে, আপমি কার কাঢছ শুনলেন এসব কথা ? আপনি নো সেখানে থাকেন্ন ना?

না, স্বাতীই আমাকে চিঠি লিথে জানিয়েছিলি সব কথ্থ।
তারপর কি হল?
কি আর হবে, ব্যাপারটা ওইথানেই চাপা পড়ে গেল। জয়ন্ত টৌধুরী বললে।
আর ওই অনিन্দ্য চক্রবব্তী-তার কি হন?
সে এখনো চাকরি করছে।
তা आপনি আমার কাহে এসেট্ছে কেন মিস্টার টৌধুরী এবার বলুন তো?
কেন্ন, আপনি চিঠিটা পড়েছেন তো। বড়মার ধারণা হয়েছে এই মালের পনেরো তারিথে তার জন্মদিন—এবং তাঁর কোষ্ঠীতেও অাছে নাকি এই সময়টা তাঁর অপঘাতে মৃত্যুয়োগ ; কাজেই তিনি থুব নার্ভাস रয়ে পজ্ডেছ্নে।

কোষ্ঠীতে মৃত্যুযোগ আছে বলে?
হাঁা, তঁর কোষ্ঠীত যা या ছিলি, সব ফলে গিয়েছে অজ পর্यন্ত একেবারে ঠিক ঠিক। তাই-

কিস্তু এক্নেত্রে আমি তাঁকে কি সাহায্য করতে পারি?
দেখুন কথাট তাহল্ল আপনাকে আমি আরো একটু শ্পষ্ট করে বলি—জ্রেঠিার ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই আমারও মনে হচ্ছে সত্যিই হয়ত জ্রেঠিমাকে ঘিরে একটা ষড়বন্ত্র ঘন হয়ে উঠছে-

যড়यন্ত্র !
হাঁ। আর তাই আমি আপনার কথা জেঠিমাকে ফোনে জানিয়েছিলাম-বল্লেছ্লিাম আপনার সাহায্য নিলে হয়ত সব ষড়यন্ত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু-
মিঃ রায়, অই জেঠিমা ও আমার দুজনেরইই ইচ্ছে বিশেয করে ঐ সময়টা সেখানেই আপনি উপস্থিত থাকুন—আপনি অমত করবেন না।

কিরীটী অতঃপর কি যেন ভাবে কয়েক মূহুর্ত, তারপর বলে, আপনার কথা হয়ত মিথ্যে নয় কিত্ত সেখানে আমি কি ভাবে যেতে পারি?

সেটা আপনিই ভেবে বলুন।
 প্রশ্ন করে।

घ्या।

কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, সত্যিই यদি তাঁর এই সময় অপঘাতে মৃত্যুযোগ থাকে, কারো সাধ্য আছে কি তাঁকে রক্ষ করার?

সে কি আর আমি বুকি না! তাছাড়া তাঁরও ধারণা-
কি?
তাঁর মৃত্যু যদি ঘটেটে তো ওরাই তাঁকে হত্যা করবে। তাই আরো বেশি করে ওত্শে গতিবিধির ওপর সর্বক্ষণ প্রথর দৃষ্টি রাখবার জন্যই একজনের সাহায্য আমরা চাই।

কিরীটী আবারও হাসল। তারপর বলল, ঠিক আছে মিস্টার চৌধুরী, আমি যাব। অন্য কোন কারণ নয়—ব্যাপারটা সত্যিই বিচিত্র, তাই যাব। কিষ্ু আপনার কি ধারণা বলুন তো?

আমার?
হাঁ।
খুব একটা অসষ্ভব নয় কিছু!
कि?
বড়মাকে ওদের কারো পক্ষে হত্তা কর্যা।
কিল্তু কেন বলুন তো?
একটা কথ্থা আপনাক বলা হয়নি মিষ্ষার রায়—
কি বলুন তো?
আমার যে পাঁচজন জেঠতুতো ভাইবোনের কথা একটু আগে আপনাকে বললাম তদের অবস্থাভ আজ কোণঠাসা জক্তুর মত।

কি রকম?
বড়মাকে আপনি দেখখননি-কিন্তু দেখলে বুঝবেন স্ত্রীলোক হলেও তাঁর অদ্যুত একটা বাক্তিত্ব আছে। এবং আছে প্রত্যেকের্র উপরে প্রভুত্ব করবার একটা অদ্যুত লিন্সা।

তাই বুঝি?
হাঁ। তাঁর ধারণা চিরদিন, ধারণাই বা বলি কেন মরে হয় স্থি বিশাস যে তাঁর মত সুन्দরী নেই—তাঁর মত বুদ্ধিমতী নেই-তিনি या করবেন বা করেন, সেটাই ঠিক। তিনি যা বোেেন, সেটাই শেষ বোঝা। সবাইকে তাঁরই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বলতে পারেন তাঁর এটাই বিচিত্র একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেজ-তাঁর যে গুণ নেই তা নয়-বরং অনেক গুণই আছে-তাছাড়া মনে স্নেহ-মমতাও আছে তবু ঐ কমপ্লেক্সটুকুই তাঁর যা কিছু রাহুর মত গ্রাস করেছে-শশোনা যায়, ওই কারণেই জ্রোমশাইয়ের সঙ্গেও কোন দিন যাকে বলে সত্যিকারের মিল তো হয়নি—দুজন্জনর মধ্যে কোন দিন সত্যিকারের একটা প্রীতির সস্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি।

Interesting! তারপর?
কিরীটীর চুরুঁটা একসময় নিভে গিয়েছিল, পুনরায় সে তাতে অগ্নিসংযোগ করে নিল। জয়ন্ত চৌধুরী বলতত লাগল, এবং আমার কি মনে হয় জানেন মিস্টার রায়? কি?
আমার ধারণা আমার মেজ জেঠামশাইয়ের ম্ত্যুর পর স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে বড়মা তাঁর ছেলেমেয়েরের নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার মষ্যেও বড়মার অসহায়দের জন্য মমতা বা দায়িত্ববোের চাইতেও হয় বেশি ছিন কতকগুলো অসহায় ছেলেমেয়ের উপর

তাঁর সেই আধিপত্য বিস্তার বা dominate করবার লিপ্পাটাই। কিক্তু হাজার হলে ওরাও जো মানুষ—দুর্তারোর জন্যে ওদের বড়মার আশ্রয়ে যেতে হলেও দিনের পর দিন তাঁর ঐ নিষ্ঠুর বিলাস তদের সছ্যশক্তির ওপর মর্মাত্তিক ভাবে পীড়ন করেছে হয়ত এবং যার ফললে আজ তারা সত্তিই মরীয়া হর়়ে উঠঠঠে ; এবং সতিইই হয়ত জরা আজ বড়মাকে হত্যাও করতে পারে তাঁর হাত থেকে নিক্ষৃতি পাবার জনোই। হয়ত আমারও অবস্থা ওদেরই মত হত আমার বাবার মৃত্যুর পর ওঁর ইচ্ছাক্রমে ওঁর ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে, কিন্তু thank God—ভগবান আমায় বাঁচিত্যেছ্নে। মামারা আমাকে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করে তোলেন।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুবতে পারছি না মিস্টার চৌধুরী, একদিন না হয় ওরা অসহায় ছিল কিক্তু আজ তো ওদের বয়স হয়েছে, আজও তাহলে ওরাই বা কেন্ন দিনের পর দিন ওইভাবে পীড়ন সश করে ওখান পড়ে আছেন ?

সেটা তো খুবই স্বাভাবিক জ্রেঠিমার সস্পত্তির লোভে। শুলেন তো সব কটাই অপদার্থ-निজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মত কোন শক্তি নেই।

কিন্তু আপনাদের বড়ম্মা যে ওদেরই তাঁর সমস্ত সম্পক্তি দিয়ে যারেন, তারইই বা স্থিরতা কোথায়? তিনি যেরকম বিচিত্র প্রকৃত্তিন স্তীঢলাক—হয়ত একটি কপর্দক কাউকে দেবেন না তাঁর বিপুল সম্পত্তির-

না, তিনি already উইল করে দিয়েছেনে।
কি উইন করেছেন ?
শুরেছি ওদের প্রত্তকের জনোই একটা মোটা যালোহারা ө নগদ টাক্কান্র ব্যবস্থা করেছেন তাঁর উইলে।

ఆঁরা কি সেকথা জানেন?
নিশ্চয়ই জানে।
কিরীটী অতঃপর চুপ করে থাকে।
তারপর বলে, কিষ্তু সত্যিই কি আপনি মনে করেন জয়ত্ববাবু—তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাত্রী জেঠিমাকে শেষ পর্যণ্ত মাত্র ঐ কারণেই হত্যা করতে পারেন!

অন্ততঃ আমি হলেও পারতাম মনে হয়-
ঠিক আছে। কবে সেখানে যেতে হবে বলুন?
আজ আপনি পারনে কাল নয়।
বেশ। আমি সামনের শনিবার যাব।
আমি এসে আপনকে তাহলে নিয়ে যাব।
না, আমি একাই যাব। আপনি কেবল আপনার বড়মাকে গোপনে ব্যাপারা खালিিয়ে রাখবেন।

গোপনে!
হ্যঁ। আমার সেখান যাবার ব্যাপারটা যেন তাঁরা কেউ না खালভ্েে भরেন।
কিক্তু-
কি ভাবে, কি পরিচয়ে যাব বুধবার আপনাকে জানাব।
বেশ। জয়য়্ত চৌধুরী উঠল।

## ॥ তिन ॥

ধানবাদ শহর থেকে বেশ কিচুটা দূরেই ইন্দ্রানয়।
পাহড়ের মত একইা উঁদু জায়গায় ইন্দ্রানয়! বাড়িটা যেন দূর থেকে অবিকল একটা দুর্গের মত মনে হয়। বড় রাস্তা থেকে পাথরের তৈরীী একট্ট চওড়া রাস্তা ঘুরে ঘুরে সোজা রাস্তা যেন ইন্দ্রানয়ের গেটের কহে গিয়ে শেষ হয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িট।। তিনতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে বাগান, তার মধ্যেইই রেস্ট-ছাউস, আস্তাবল, গ্যারাজ ও চাকর-দারোয়ানদের থাকবার আস্তানা।

একতলা, দোতলা ও च্নিতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। নিচের তলায় अফিস ও বসবার একটা বড় হলঘর। ভপরে দোতলায় চার ভাই থাকে চারটি ঘরে, এবং একটা ঘরে থাকেন্ন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

তিনতলার একটা ঘরে থাকে স্বাতী এক। স্বাতী বরাবর তার বড়মার লাগোয়া পাশের ঘরটাতেই ছিল, বছরখানেক আগে লে তিনতলায় চলে গিয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর আদৌ ইচ্যা ছিল না, স্বাতী তিনতলায় গিয়ে থাকে। বাধাও দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু স্বাতী শোনে নি। বনেছিল, না, তোমার পাশের ঘরে আর আমি থাকব না।

কেন থাকবি না ঙ্ি?
সত্যি কথাটা ঈনতে চাও?
হাঁा, বল্, কেন্ন थাকবি না?
সর্বশ্ষণ আমার ওপরে তোমার ওই শকুনের মত চাখ মেনে থাকাটা আমার সহ্য হয় ना।

কি বললি!
হাঁ, তাই। আমি চলব ফিরব কথা বলব—জেগে थাকি বা ঘুল্যেই তুমি যে তোমার ঐ শকুনের দৃষ্টি দিয়ে আমকে আমার সামনে পিছনে আড়ানেও খবরদারি করবে-সেট আমার অসহা হয়ে উঠেছে।

जা হবেই। আমার চোひের সামনে থাকলে বজ্জাত্তি করার সুবিধে হয় না কিন্না।
কি বললে, বজ্জাতি?
হ্যা-নষ্ট অেয়েমানুষ, তোর চরিত্রের কথা তো জানতে কারো বাকি নেইই!
তুমি অত্তি নোংরা, অতন্ত ছোট মন কিনা তোমার!
কি বললি? आমি নোংরা, আমার ছোট মন?
একশবার বলব, হাজারবার বলব—অত্যন্ত ছোট মন।
মুখ তোর থেঁতো করে দেব হারামজাদি!
চেষ্টা করেইই দেখ না একবার-কে কার মুখ থেঁতো করে দেয় দেথবে।
পিছমোড়া করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা উচিত--তোর মত হারামজাদি নষ্ট মেয়েমলুষকে।
আমাকে নয়-বাঁধা উচিত তোমকে। জবাব দিয়েছিল স্বাতী।
কি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথ্য!
দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি করো না-আমাকক তুমি আমার অই ম্যাক্তামুশো ছীহু দাमারা

পাওনি।
চুপ কর্ হারামজাদি——ছ্নাল—
কেন্ন চুপ করব, শুনি? তোমার অত্যাচার অন্নক সহ্য করেছ্, আর কর্ব না। আজ্জই आমি তেতলায় চলে যাব, দেখি ঢুমি কি করতত পার।

ঠ্যাং ভেঙ্ দেব—একবার গিয়ে দেখ্ না!
আমিজ তোমার ঠ্যে ভাঙ্ব তাহলে।
উঃ দুধ-কলা मিয়ে কালসাপ পুষেছি। সক-
সে তো পুযেছই। সেটা আরো ভাল করে টের পাবে, যখন সৌই কালসাপপর ছোবল vাবে।

কথাগুলো বলে স্বাতী গটেট করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গিয়েছিল। এবং সত্যি র্সত্যি সেইদিনই সে তেতলাযে চলে যায়। চাকরদের ডেকে জিনিস-পত্র সব তার ত্তেলার ঘরে निয়ে যায়।

জগদীন্দ্র বনেছিল বোনক্কে, বড়্মা থুব চটেছছে স্বাতী।
বয়েই গেগল তাতে আমার। অমি জই ডাইনী শকুনি বুড়ীকে একটুও পরোয়া করি ना।

ছিঃ, ওকथা বলে না।
ডাইনীকক ডাইনী বলব, শকুনিকে শকুন্ি বলব-তার আবার ছিঃ কি! দেখ দাদা, তোমরা ক্নে পুরুষ হয়ে জর্মেছ বলভ্ত পার?

কিল্ু-
তোমাদের গল্লায় দড়ি দেওয়া উচিত।
তা কি করব বল?
করবে আর কি! আর করবার কিছু সাব্যই কি আছে নাকি ততামদের কারো অবশিষ্ট? যাও যা৫, বড়মার পা চাটো গিত্যে। जোমাদের মত यमि পুফুু হয়ে জন্মাতাম, তাহলে দেখতে ঠিক ওই ডাইনী বুড়ীকে এতদিনে আমি খুন করততাম।

ग্বাजী! চিংকার করে উঢেছিল জগদীন্দ্র স心ত্যে বোনের মুথের দিকে তাকিয়ে।
চার-চারটে পুরুষ তোমরা রয়েছ, পার না అকদিন ওই শকুনি ডাইনী বুড়ীটটকে গলা টিপপে শেষ করে দিতে?

হঠাৎ মণী-্দ্র বলে ওবঠ, পারব না ককেন, খুব পারি।
পার, পার ম্মেদা?
খুব পারি।
মণীক্ক্র বলঢে বলতে ঘরের মাধ্য এসে তোকে।
জগদীক্দ্র তথন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। অয়ে তার গলা শুকিয়ে এসেফে. মগীল্দ্র আরো বলে, তুই দ্বে নিস স্বাতী, একটু সুযোগ পেলেই-
হঠাৎ শুকন্না গলায় ওই সময় কোনমতে জগদীী্দ্র ধমকে ওঠঠ ছোট ভাইকে, মণি, কি হচ্ছে কি!

আমকে চোখ রাঙাচ্ছ কি দাদা, আমি জানি তুমিও-

มनि!
হাঁ-তুমিও সুহ্যাগ পেলে ভঁকে হত্যা কররে।
कि বললनি, आমি-
राँ, पूমি।
ভুলে যাস না মণि, বড়মা না থাকলে আজ আমরা কোগায় ভেলে ভেতাম!
সেও বোধ হয় এর চাইতে ভাল হত দাদা। এর নাম বাঁচ বল তুমি? স্বাতী ঢো মিথ্যা বলেনি, ঠিকই বলাছু- এর চইতে জেলের ক<্রেhীদ্র জীবনেও স্বাধীনত আছে। একবার ভেরে দেখ তে? আমাদের আশ্রয় দেবার ছল করে কিভারে আমাদ্রে পাঁচ ভাই-বোনকে বড়মা বন্দী, প্দু করে রেেখেছ! শোন দাদা, তোমাকে আমি লেষবারের মত বলে রাখছি-

क?
ভয়ে ভয়ে তাকায় জগদীীল্র ছেট जাইয়ের মুথ্র দিকে।
जেমরা এথানে পড়ে থককে পার কিষ্ুু আমি এখান থেকে চলে যাব।
চলে যাবি?
शँ।
কোথায?
বেখানে হোক, পথে-ঘাটে।
কিস্সু খাবি কি?
কলের জল খাব।

 বনে ওटু স্বাতী।

 याবে মেজদা, সত্তি চল ঐখান থেকে আমরা চলে যাই।

যাব—সুব্বোগ এলেইই যাব। মণীদ্দ্র বলে।
एেলেমানুবি করিস না শণি,—জগদীক্দ্র বলে ఆঠঠ আবার ভীতকণ্গे, পৃথিবীত এত পোজ নয়। ভুলে গোছ্ছিস? মনে নেই, বাবার সেই রোজগারের জনা উদয়-অস্তু পরির্রমতবু দু<েলা পপট ভরে आমাের आহার জুটত না, মা'র সেই কান্গা-

তবু সে কান্ার মধ্যে ইজ্জত ছিল, সম্মান ছিন দাদ।। এরকম ঞ্মানি আর অপমানের জ্রালা ছ্নি না। স্বাতী বলে।

চতুর্ধ ভাই শচীদ্দ্র ওই সময় এসে घরে ঢোকে: বাপাপা কিরে স্বাটী, হঠাৎ ৫পরে চढে এनि কেন্ন? বড়মা डोষণ রেগে গেছে মনে হল-

তাই বড়মার জন্য! বুঝি ఆকালতি করতু এসেছ ছোট্দ!
जর মানে?
মানে জার কি, তুমি বড়মার ভয়ে বেমন সর্বদা জুজুবুড়ী रৰ়ে আছ, তেমনিই থাক না গিढ্যে-এখান কেন ?

স্বাতীর কথাবার্তাঙ্ডলো আজকাল কেমন ऊনছ বড়দা? শচীৗ্দ্র বড় ভাইয়ের মুঢের দিকে

তাকিয়ে বলে।
সতিি কथা বলছি কিন্না তাই শুনতে খারাপ লাগছে ছোটদা!
ওঃ, দুটো পাস করে যে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস রে! শচীন্দ্র টিপ্পনী কাটে। তা তো করবই—এ তো আর গদ্য-কবিতা লেখার ঘত সহজ নয়!
আগে লিথে নে একটা-তারপর অমন বড় বড় কथা বলিস, শচীन্দ্দ বনে ওঠঠ।
ও যত খুশি তুমিই বসে বসে লেখ গে আর দু বেলা বড়মার দেওয়া রাজভোগ খাও งে।

তুই নিমকহারাম ছোটলোক কিনা-তাই বড়মার সব উপকার ভুলে গেছিস আজ! তারপর একটু থেমে বলে, গলাধাক্ক দিয়ে যখন বড়মা এ বাড়ি থেকে বের করে দেবে, তখন বুঝবি।

বুঝতেই जো আমি সেটা চাই। বল গে না তোমার বড়মাকে কথাটা।
দেখ স্বাতী, এত ত্জে মেয়েমানুষের ভাল না।
যাও যাও, আর উপদেশ দিতে হবে না। কবিতা লেখ গিত্রে, আর তোমার বড়মায়ের পায়ে তেন দাও গে-অপদার্থ কাপুরুষ!

ঘৃণাভরে কথাগ্ডেলো বলে স্বাতী মুথ ফিরিয়ে নেয় তার ভাইয়ের দিক থেকে।
কিন্তু আশ্চর্य, শেষ পর্যন্ত দেयা গেল্ চিত্তিঙ্গদা দেবী যেন স্বাতীর তিনতলায় যাবার ব্যাপারটা মেনেই নিলেন।

প্রথমটায় यতই হাঁকডাক করুন না কেন, স্বাতী ఆপরে চলে যাবার পর যেন হুাৎ চুপ করে গেলেন।

বরং বাড়ির বুড়ী ঝি লথিয়ার মাকে বলে দিনেন, রাত্রে স্বাতীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে শুয়ে থাকতে।

স্বাতী যেন তিনতলায় গিয়ে কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, প্রতি মুহূর্ত্ত এথন আর চিত্রাঙ্গদা দেবীর মুখোমুখি হতে হবে না।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর দুই চোখের সन্দিপ্ধ কুটিল দৃষ্টি তাকে কঁটার মত বিঁধবে না। বাতের জন্য বেশি ছঁটা-চল্গা আর এথন করতে পারেন না চিত্রাঙ্গদা দেবী-সিঁড়ি বেয়ে যথন-তখন তিনতলায় উঠে আসাটা তো এক-প্রকার দুঃসাধাই তাঁর পক্কে।

## ॥ চার ॥

চিত্রাঙ্গদা দেবীর আসন্ন জন্মদিন উৎসব উপলক্ষ্যে ইন্দ্রালয়ের সবাই ব্যত্ত।
খুব দৈ-চচ করে রীতিমত সমরোহের সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদা দেবীর জন্মোৎসব পালন কর হয়—৩রা মাঘ।

আর উৎসবটা রায় বাহাদুর হরপ্রসাদের আমল থেকেই হয়ে আসছে। একমাত্র সন্তানআদরিণী কন্যার জন্মদিনটা ঋুব সাড়ম্বরেই যেন স্মরণ করিয়ে দিতেন সকল্লকে প্রতি বছর

ইন্দ্রালয়ের পিছনে যে বাগান, সেখানেই পর পর সব তাঁবু পড়র্তে-চারদিকে নানারঙের আলোর উৎসব-यাত্রা থিয়েটার পুতুলনাচ ছাড়াও আর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

হর্রসাদ নিজ্রে বরাবর গানবাজনা ভালবাসতেন－নিজে গাইতে ও বাজাতে পারতেন－

 গান－বাজনার आসর চলত－आনন্দের স্রেত বইতে।
 জানাত্ন। তাদের যাতাযাত ও ওই কদিন ইन্দ্রানয়ে থাকার সব বাবস্থ করত্েন，এবং ওই

 বৃদ্ধ সরকার ব্যেগজীবনবাদু－যাকে চিত্রাঙ্গদা বাবরর জীবনকাকা বলে ডেরেছে，তিনিই করে এসেছ্নে।

 ওই উৎসবের কটা দিন্নের জন্য চিত্রাঙ্দা দেবী তার आভিজ্রাত ও দাভ্ভিকতার সকল বাবধাन
 বলেন，সহজ ভারে হাসেন，আনनদ করেন－সক্লের মট্যে তাদররই একজন যেন হয়ে যান।
 নয়। शাসিযুশি ভরা সম্পূর্ণ অन্য একটি মননুয！

একটি ছোট মেয়ে－বে তর জন্থতিথ উৎসবে আনল্দ মেতে উচেছে

## （a）

কিরীঢী যখন ইদ্দ্রালয়ে এসে পৌছল সোজা কনকাত থেকে তার গাড়িতেই，ইদ্দ্রানয়
 সজ्जिত रয়ে।

বোগীনবার করিডরের একপাশ্শে দাঁড়িয়ে একজন কন্ট্রাৗ্টরের সল্গে কথা বলছছিেন，তাঁর পাশে ছিন জগদী＂্్́ ও শচী氖।

কিনীীটী পরিষিানে ইউ．পি．র প্পাশাক ছিল－ঢোস্ত পায়জামা，ধ্রে কনারের শেরওয়ানী， মাথায কালো টুপি। নোে চশমা। মুথে পাইপ।

য্যেগীনববুই সর্বাগ্রে এগির্যে এলেন কিন্রীঢী গাড়ি থেকে নামতেই जার সামনে।
নমस্তে। কিরীটী বলে য্যেগীনবাবুকে সম্বোধন করে।
নমस্大ে। ব্যেগীনবাদু বলেন，অর্জুনপ্রসাদ মিশ্র বোধ হয় আপনি！

জগদীদ্দ ও শচীদ্র্র ঢেট্যেছিন কিনীটীর দিকে।
 মনে হয় বার্ধক্ যেন ঠিক আজও ওর দেহকে হুঁতে পারেনি।

মিসেস টেষেরীর সত্গে আমি একবার দেখা করতত চাই।
निশ্য়ই। आপনি বসবেন চলুন，আমি খবর দিচ্ছি ভিতরে।
Бनून।
জগগীদ্দ ఆ শচীক্দু প্রশ্প করে，ইনি？



ఆ, নমস্কার। কিরীটী হাত তুলन।
ఆরা দুই ভাইও প্রত্নিমস্কার জনায় ঃ নমস্ধার।
 আসছেন-উनि-

জগদীష্র ఆ শচী"্র্র পরস্পর পরম্পরের মুখের দিকে তাকায়। কিষ্ট কেউ কোন ক্থা বनে ना।

निচের তলাতে গেস্ট্রুমেই কিন্রীটীর থাকবার ব্যবস্থ হর্যেছ্নি।
য্যাগীনবারু যেতে যেতে গেস্ট্রেন্মের দিকে তাকিয়ে একসময় কিরীঢীকে প্রশ্ম করলেন, কিহুদূদিন आপনি এখানেই থাকবেন जো?



ত जো লাগবেই।
হাঁ, ভাল কথা, বে গাড়িট কর্রে আমি এলাম, সেটা আমার গাড়ি নয়—আমার বন্দ্রু গাড়ি। কাল সকালৌই आবার গাডি নিढ़ে কनকাতয় ফিরে যারে।

গাড়ির ক্যারিয়ারে আমার দুটো সুট্টেস আएए-
সে आমি নামিয়ে নেবার ব্যবস্श করহিছ|
কथ্থ বলতে বনতত দুজনে এনে ইন্দালয়ের গেস্টুল্ম প্রণ্রেশ করল।

 আ巨, এবং ওই দরজাটি শয়নকক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

সর্ব্রকার আধুনিক ও আরামদায়ক আসবাবপ্ত্র ঘর দুটি সুन্দর করে সাজান্গা, ঠিক বেন কলকাত শহরের কোন বড় হোটেলের সুইট। শয়নকক্কের সজ্গে আটাচড্ বাথক্ম।
 কর়ন্ন, চা পান করুন্ন, ভেতেে আমি খবর দিছ্ছি।

বোগীনবাবু চলে গেলেন।

কিনীটী শয়নকক্কে প্রবেশ করে কক্কের মধ্যর্তী দরজাট বন্ধ করে পথথর রেশড়যা বদল করে নিল। পায়জ্ামা ও পাঞ্জাবির ওপর একটা গরম শান গাভ্রে জড়িয়ে নিল।

রেশভূযা বদল করে একটা সোফয় বসে সবে পাইপটায় নতুল করে অপ্নিসং্যোগ করেছছ, মধ্যবয়সী একটি ভৃত্য কক্কে এসে প্রবেশ করল চাভ্যের টেরে হাত। ট্টের ওপরে

 তবু হিন্দিত্তই জিঙ্ঞাসা করে তাকে, কেয়া নাম তুমারা?
 बाবুझী？

ঢলো।
आপনি বঙঙালী？
না গণেশ，তবে বছু বছ্র বাংলাchশে আছি，বলঢে পারো এক প্রকার বাঙানীই বনে গिर্যেছি।

গণেশ হूহ হাসল। হাসিটা ব্যে খুশিরই মনে হয়।
বয়েস গণেণের পক্চাশের কাছাকাছি হরে বনেইই মনে হয়। মাথার ২／৩ অশ্শ ছুল পেকে সাদা হর্যে গেছে। সামনের দিকে অনেকটা টাক।

বেঁটে গোলগাল চেহারা। পরিষ্ষার একটা ধুতি－হাষ্সাদ্টের ওপর মোঢা একটা সোল্যেটার গা্যে।

ক’ চামচ চিনি দেবো ববুজী？
戸ু চামচ দাও।
রাণীমা আমাকেই বলেেছ্নে আপনাকে দেখাশোন করতে। আপনি তো এথন কিছুদিন এখানে थাকবেন？

ऊाँ，কিস্তু রাণীমা কে？
আæ্s，এ বাড়ির কর্র্রী
তাঁকে বুঝি जোমরা রাণীমা বলে ডাকো কিরীীী চাত্যের কাপঢা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে প্রাট্ করে ওর মুখের দিকে তকিক্যে।

আজ্ख，চাক্রবাকর，দারোয়ান，ড্রাইভার আমা সকন্নই ওঁকে রাণীমাই বनि।
আর সরককরনামা？
णिनि उयू মা বনেইই ডাকেন।
जার দাদাবাবুরা？
তারা ডাকে সবাই বড়মা বলে।

आख্s।
গণেশ।
आख্⿱刀⿰㇒⿻二丨冂刂灬？
এ বাড়িতে তুমি কতদিন কাজ করঢে？
তা বাবুজী，জীবনটা তো একরকম এখাননই কেটে গেল। কুড়－বাইশ বছরের সময় এসেছ্নিনাম－

ও，তরে তো তুমি তোমাদের কর্তাবাবুকেও দেরেছ？
 মহারাজাদের মতই।

তোমকে খুব ভালবাসত্নে মনে হচ্ছে！
 দাঁড়াতে কারো কখনো এতটুকু ভয় করেনি।

आর ঢোমাদ্র রাণীম?
রাণীম!! ওরে বাবা, না ডাকলে কারো সামনে গিয়ে দাড়াবার সাহস অাছ নাকি!
খুব ভয় করো বুধি স্বাই তাঁকে?
শধু তয়! বাধ্রে মত সবাই ভয় করে তাঁকে। তবে আমাকে খুব স্লেহ কর্রেন।
৫ই সময় জয়়ন টৈধৈสী এসে ঘরে প্রবেশ করল।
নমস্কার, মিস্টার মিশ্র।
নমম্ষার।
জয়্তকে घরে फুকতে দেথে গণেশ ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।
 ক্নে?

না, বসব না। আপনাকে ডাকতে এসেছ্-িড়়ম আপনাকে ডেকে পাঠি়্যেছ্নে। চনুন,


তাহলে চনুন, দেया করেই आসি। কিন্রীঢী উঠে দাঁ়াল।

## ॥ भाँ

দরজার দিকে এগোচ্ছিল কিন্রীঢী ক্তিষ্ট জয়ণ্ত চৌধুরী বাধা দিলে, বললে, না, ও দরজজ দিয়ে নয়। आসুন, এইদিকে।

किরীটীকে নিয়ে জয়শু শয়নघরের মধ্ধৌ গিব্যে প্রবেশ করল।
শয়নঘরের মধ্যে আর একটি দরজা ছ্লি।
কিনীৗীt ভেরেছ্লি, সে দরজাট বুঝি পাশের घরে যাবার জন্য, কিষ্ঠ দরজাটা খুলতেই
 সুইচ টিপে বারান্দার आনোঢ জেনেলে দিল জয়ন্ড চৌ্বুরী


 ধাপে ধাপে খুলো জলে আছ, আর ব্ধ হাও্যায় অকটা ভাপসা গন্ধ।
 জয়ন্ত নৌধূনীই একসময় বলে, বে-ঘরে আপনাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেটা আগে গেস্ট্রুম ছ্লি না। ওই ঘরেই যে সব বাঈজী ইন্দ্রানয়ে মুজরা নিয়ে আসত, রায় বাহাদু হর্রসাদ্র আমলে তাদের থাক্বার বাবস্থা ছিন। এবং এই সিঁড়িপথেই রাত্রে প্রল্রোজন হলে হরপ্রসাদ শোনা যায় নাকি সবার চোখের আড়ালে ওই घরে যাতায়াত কনজেন।

এবং এখन आর ব্ববহার হয় না-তাই না? কিরীটী মূूू হেসে বলে।
না। রায় বাহাদুরের মৃত্হুর দুবছ্র আগেই ও-পাট শেষ হর্েে গির্যেছ্লি।
কেন্ন
 ठिनि यে!

পক্ষাঘাত?
হ্যা। সারাটা জীবন ধরে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন ব্যবসা করে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতারও চরম করে গিয়েছ্ছে। গারনর নেশা ছিল-নিজ্ে যেমন গাইতে পারতেন, তেমনি শ্রততও ভালবাসতেন, আর সেই সঙ্গতের নেশার পথ ধরেই দুটি জিনিস তাঁর জীবনে এসেছিল—সুরা আর নারী।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে থাকে।
এবং সেই সুরা আর নারী শেষটীয় তাঁকে বুঝি গ্রাস করেছিল এবং পরবতীকালে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল জিতেন্দ্র টৌধুরীর বেলাতেও।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে থাকে : তবু একটা কথা কি আমার মনে হয় জানেন মিস্টার রায়?

কি? কিরীটী তাকাল জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে।
জয়ন্ত চৌধুরী বলে, মনে হয় জিত্ন্দ্র চৌধুরী যা হয়েছিলেন, হয়তো তিনি তা হত্নেন না——স্পূরূ অन্য মানুষ একজন হতে পারততন, যদি না রায় বাহাদুরের কন্ন্যা চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হত।

একথা বলঢছ্ন কেন?
কিরীটীর প্রশ্নের আর জবাব বেওয়া হল না-সিঁড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল্ল এবং সিঁড়ির শেয ধাপে পা দিয়ে জয়ন্ত বলে, এই ভে আমরা এসে গিয়েছি।

জয়ন্ত চৌধুরীর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্भ স্স্গ কিরীটীর নজরে পড়লো—সিঁড়ির শেষ সরু একটা ল্যাণ্ডিং আর তার পরেই বন্ধ একটা দরজা।

পকেট থথকে একটা চাবি বের করে জয়ন্ত চৌুরী দরজার ফোকরে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

সরু একফালি বারান্দা সামনেই।
আসুন!
কিরীটী এগিয়ে গেল। জয়ন্ত চৌধুরী পুনরায় আবার দরজাটা বক্ট করে দিলে।
বারান্দাটা অন্ধকার।
একটু এগুতেই বাড়ির পশ্চাৎভাগ চোথে পড়ল।
অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ির পশ্চাৎভাগে বাগান—তার মষ্যে মধ্যে बে ব্যেন্যা জায়গা, সেই সব জায়গা জুড়ে সব তাঁবু পড়েছে।

তাঁবুতে তাঁবুতু আলো জ্বলছে।
বাগানের মর্যে ওই সব তাঁবু কেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।
বড়মার জন্মর্তিি উৎসবের জন্য সব তাঁবু খাটানো হয়েছে, আসুন।
বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে সামরেই একটা বন্ধ দরজার গায়ে ঠুক ঠুক করে কয়েকটা মৃদু টোকা দিল জয়ণ্ত চৌধুরী।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল।
জয়ন্ত টৌধুরী আহুান জানাল, আসুন মিস্টার রায়।
কিরীটী ভেতরে পা দিল।
পায়ে চপ্সল থাকলেও পায়ের তলায় এ্রকটা নরম কোমন স্পাল পায়্ন কিকীটী।। দামী

পুরু কার্প্রটে পা যেন ডুবে গিয়েছে।
উজ্জ্রল আলো জ্বলছ্লি ঘরের মধ্যে। সেই আরোযতই ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল কিীীটী। মনে হল তার ঘরটা বসবার ঘর।

চারদিকে পুরনো আমলের ভারী ভারী সব সোফা ও কাউচ। গোটা দুই আধুনিক ডিভানও আছে সেই সঙ্भে। জানলায় জানলায় সব হাফ গোলাপী রгেের পর্দা ও ভারি পর্দা বুলন্ত ক্রীম রঙের।

ঘরের আবহাওয়া বেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক－কিরীটী চেয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে ফয়ার－প্লেসে আগুন জ্ৰলছে।

পাশেই একজন বয়ষ্ক দাসী দাঁড়িয়ে ছিল। সে－ই ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল। তার দিকে তকিয়েই জয়ন্ত প্রশ্ন করল，সুরতিয়া，বড়মা কোথায়？

আপনারা বসুন，রাণীমা গোসলঘরে ঢুকেেেন－গোসল হর্রে গেলেই আসবেন।
অদ্ডুত মিষ্টি ও সুরেলা কঠ্ঠস্বর যেন সুরতিয়ার। কথা তো বলল না，কিরীটীর মনে হল， যেন সে গান গেয়ে উঠন।। কারো সামান্য কথাও এমন মিষ্টি সুরেলা হতে পারে এ যেন কিরীটীর ধারণার বাইরে এবং সেই কারণণেই বোধ হ়য় সে মুঞ্ধ দৃষ্টিতে সুরতিয়ার মুখের দিকক তাকিয়েছিল।

সুরতিয়ার বয়স হয়েছে। চল্লিশ－প্য়তাল্লিশের নীচে নয় বলেই মনে হয়। গায়ের বর্ণ শ্যাম হলেও দেহের গড়নটি কিল্ট ভারি চমলক্কান। এবং এখন্না বেশ আাঁটসঁট। মুখের কোথায়ও যেন এখनো বয়সের ছাপ ত্মেন পড়েনি। बেশুভুযা রাজপুতনী মেয়েদের মত।

সুরতিয়া ৩দ্রের বসতত বলে মধ্যবত্তী দরজাপ্থে অন্তর্হিত হল।
বসুন মিস্টার রায়।
কিরীটী বসে না। ঘরের দ্দভয়ালে বে খানত্রিক্র বড় বড় অয়েল－পেf্টিং ছিল， সেইগুল্লো 斤িটক তাকিয়ে দদখতে লাগল।

ওそ गয়েন－পেন্টিংুলো কাদের？
 \＆হচ্ছে রায় বাহাদুর হর্র্রসাদ ব্যানার্জির তৈলচিত্র। দক্কিণ দিককার দেওয়ালে ওটা চিত্রঙ্গদা দেবীর মা－－সারদা দেবী। আর ওই যে উত্তরের দেওয়াতে উনি আমাদের বড় জ্তোমশাই জিতেন্দ্র চৌধুরী।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন।
চিত্রাঙ্গদ্গ দেবীর দিকক তাকিয়ে কিরীটী যেন সত্যিই মুপ্ধ হয়ে যায়। গায়ের রঙটা এককবারে টকটকে গৌর। মুথের ও দেহের গঠনটি যেন সত্তিই অনিন্দনীয়। পরনে শ্বেতওুভ্র দামী সিল্কের থান। অনুরাল ফুলহাত র্লাউজ গায়ে। সম্পূর্ণ নিরাভরণা। কিন্তু তथাপি তাঁর চেহারার মব্বে এমন একটা आভিজাত্য আছে যে，মুপ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

চোেে সোনার ফ্রেম্রের সৌখীন চশমা। চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী।
বাঁ হাতে একটা সাদা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা লাঠि।
গত কয়েক বছর ধরে বাতে ভুগছ্ন，বেশী হাঁটা－চলা করতে পারেন না। অবং श゙টঢা－ চলা যতটুকু করেন，তাও ওই লাঠির সাহায্যেই।

[^0]खয়্ত চৌধুরীই সসষ্রমে ডাকে।
চিত্রাস্দা দেবী কিগীটীর মুথের দিকে চেয়েছিছেন।

নমস্কার। ছাত তুলে নমস্কার জানালেন চিত্রাঙ্দা দেবী।
किক্রীটীe প্রত্নিম্কার জানায়।
বসুন। बসো बয়़্র।
সকলেই উপরেশন করে，মুেোমুপি সোফায়।
জয়ের কাছ్ ওনেছ్ন নিশশয়ই সব কथা，মিস্টার মিख্র？
श゙ा।
 চিত্রাभদা দেবী জয়ফ্র দিকে তাকলেেন ：ওর যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়，पুমি কিষ্ট দেৰো জয়়ত।

আপনাকে কিছু ভাবতে হেবে না বড়মা। জয়্ত্ত বলে।
पুমি কটা দিন এখানে থাকফ जো？চিত্রাभ্গা দেবী ওধালেন।
উеम्ब পर्यত आ
ক্নে，কটা দিन বেশি থাক না？
ना বড়মা，ঐ সময় आমার পক্ে बেশি দিন थাক－


সুধनা এসেছে।
কে－কে এসেছে？
সুধ্ন।। বললান，রাণীমা এঋন বাস্ত আছেন，দেখা হরে না। কিন্ঠ কিছুতেই আমার কথা ஆनহে না－

সকনেরই দৃ户্টি একসলে গির্যে আগৃত্তকর্র ওপর পড়ে।
 এক্小ানে গায়ের রঙটা হয়ত অতत্ত ফর্সাই ছিল，এখন কেমন ব্যে তামাটে বর্ণ হল্যেছে।

 মুখভর্তি ন্থেচচ দাড়ি। মাথার চুল ও দাড়ির রঙ তামাটে। পরনে একটা কালো গরম প্যান্ট －গা＜্র গলাব্ধ খয়েরি রcের গরম কোট। হাতে একটা ফেন্ট ক্যাপ। পায়ে বুট জুতে।

নমল্যে রাণীমা। আগষ্টকই প্রথচে কথা বললে।

কি করি বনুন，পকেট যে খালি হর্রে গেন！

বিরধ্ডিভরা কহ্ঠে চিত্রাঙ্দদা বললেন，তুমি না বনেছিলে সেদিন টাকা নেবার সময় आর ছ মাসের মধ্যে টাকা চইতে আসবে না？

বলেছছিনাম তে। লেকক্নি টাকা বে সব ফুরিয়ে গেল।
একটি পয়সাও আর जোমাকে আমি দেব না। যাও বের হয়ে যাও।
গোসা করছ্ন কেল্ রাগীমা! সুষন্য is a poor man-তার ওপর গোসা করে কি ফয়া বলুন! তাহা়় জপনার কাছে দু-পাঁচশ তে nothing-কিছুই না। কিছ্দু টাকা দিয়ে দিন, চলে যাই। জানি, आমার এ সুরুৎ आপনি দেখতে চান না। টাকা দিন কিছু চলে যাই।

একটা পয়সাও আর দেব না তোমকে আমি। কঠিন কর্ধ্ঠে বলে ওঠেন চিত্রাষ্গা দেবী।
দেবেন-দদরেন। আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আপনি দেরেনই।
সুরত্যিয়া? চিত্রাঙ্গদা দেবী ডাকলেন।
রাণীম! সুরতিয়া ๙গিত্যে এল।
সুধ্ন তড়াতাড়ি সুরতিয়ার দিকে চেয়ে বলে ওঠে, তুমি যাও সুরতিয়া-অনেকাঁা পথ হেঁটে এসেছি, বহতত পিয়াস লেগেত্, এক কাপ গর্নম চা তৈরী করে আনো। আরো কিছু মিঠিই-ভুক ভি লেগেছ্রে।

ব্যাপারটাকে যেন অতत্ড লঘু করে সুধনা সুরতিয়ার দিকে চেয়ে কথাগুনো বললে।
একে এথান থেকে বের ক<েে দে সুরতিয়! চিত্রাঙ্গদা দেবী সুরতিয়ার দিকে চেয়ে বनলেन।

যাও সুরতিয়া, চা আর মিঠोই নিট্রে এসা সুধনা আবার বলে সুরতিয়ার দিকে চেফে।

 হয় তার घরের মধ্বে উপস্থিত কিরীটী ও জয়ञ্র দিকে নজর পড়ল।

তাড়াতাড়ি সে আবার সোফা ছেড়ে উঠ্ঠে পড়ন, ওি, আপনারা এথানে আছ্লে! আচ্ছ; তাহলে आমি পাশের ঘরেই যাচ্ছি। आপনার কাজ সেরে আপনি আাুু রাণীगা।

সুষ্ন কথাওালে বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
 মধ্যু থমথম করে।

কারো যু:ে কোন কথা নেই। আকশ্মিক घট্নাত ড্যে সকলকেই কেমন স্তক্র করে দিয়েছে।

## ll ছয় ॥

 আসছ্ছি
 আঙ্টে ঘর থেকে ব্বে হর্রে গেলেন।

কিনীটী বুঝত্রে পরে, চিত্রাঙ্দা দেবী যেন বেশ এबাু বিচালিত। বিবত।
মিস্টার চৌধুরী!
কিনীীীর ডাকে জয়ণ্ত চৌধুরী ফিরে তাকাল, কিছ্ বলছিলেন?

এই লোকটি কে?
চিনতে পারলাম না ঠিক। জয়ন্ত চৌধুরী মৃদু কণ্েে জবাব দিল।
আগে কখনো একে এখানে দেখেননি? কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে।
না, এই প্রথম দেখলাম।
কিষ্তু মনে হল লোকটার এ বাড়িতে আসা-यাওয়া আছে!
আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে, তবে আমি তুা এখানে থাকি না।
এবং আপনার বড়মার বিশেষ পরিচিতও মন হল। কিীীটী আবার বলে।
বিশেষ পরিচিত! বিস্মিত হয়েই তাকাল জয়াল্ড চৌধুরী কিরীটীর মুখের দিকে।
হাঁা, দেখলেন না—কেমন করে এ ঘরের মধ্যে এসে সোজা ঢুকে পড়ল, ঢুকে টাকা চাইল। ওর এ ঘরে ঢোকা ভ চাঙয়ার ধরনটা দেখে মনে হল মধ্যে মধ্যে এসে ও ওইভাবে আপনার বড়মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়—আর আপনার বড়মার কথা শুনেও তো তাই মনে হল।

সেই রক্মই তো মনে হল। জয়ন্ত চৌধুরী মৃদু কণ্ঠে বলে।
মনে হল না মিস্টের চৌ্বরী, তাই—কিন্ত্ত কেন ? जাপনার বড়মা ওকে মধ্যে মধ্যে ঢকা দেন কেন্ন

শেষের কথাগুলো যেন কত্টটা স্বগতোক্তির মতই মনে হল জয়ন্তর।
कि বলनেন? জয়ন্ত টৌধুরী প্রब কর্র।
না, কিছ্হ না। কিন্তু লোকটা কে z<ত পার্র : আপনাদের পরিচিত বা আপনজন কেট নয় ; তাহলে তো আপনারা চিনতেনই। অথ্ এাক্বারে নিঃসम্পকীয় বাইরের কেউ হলেইই বা ওইভাবে অन্দরে এই রাত্রে সোজ একেবারে রানীমার খাসমহলে এসে প্রবেশ করেই বা কি করে, আর অমন করে নিঃসক্কেচে টাকার দাবিই বা করে কি করে ?

দাবি!
নয় কি—ওর টাকা চাওয়ার ধরনটা দেখলেন না! শষ্বু দাবিই নয়, ও যে মধ্যে মধ্যে টাকা পেয়েও থাকে, তা তো শ্ৰনলেন অপনার বড়মার মুথেই। হাঁা, তাই তো শুনলাম।

এই সময় সুরতিয়া এসে আবার ঘরে ঢুকল। হাতে তার ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। ট্রেটা সামনের একটা গোল টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেথে সে জিজ্ঞাসা করলল, ঢা তৈরী করে দেব বাবুজী?

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে বলল, হাঁ হ্যা, দাও।
সুরতিয়া ঢা তৈরী করতে থাকে। ঔ্রুঁকে পড়ে নীচু হয়ে সুরতিয়া কাপে চা ঢললতে ঢলতে জিজ্ঞাসা করে, কত চিনি দেব বাবুজী?

দু চামচ। কিরীটী বলে।
জয়ন্ত টৌধুরীকে চিনি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে না সুরতিয়া। কিরীটী বুঝতে পারে সুরতিয়া জানে জয়ন্ত চায়ে কতটুকু চিনি খায়, তাই হয়ত ও সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

সুরতিয়া চা তৈরী করছছ নীুু হর্যে ঝুঁরে। মুখটা তার ভাল করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তর হাত নাড়া দেখে কিরীটীর মনে হয় সুরতিয়া যেন একটু চিন্তিত-একটু বিচলিত।



চা ঢতরি করে দিত্রে সুরতিয়া আর দাঁ়াল না। घর থেকে বের হয়ে গেল।



किন্নীঢী এবার জয়শ্ত ঢেধুরুরী দিকে তাকিয়ে আবার ডাকন, মিস্টার ঢৌধুরী!
কিছু বনছিলেন?

হুঁ, অনেক দিনকার দাসী।
আপনার স্বর্পীয় জ্ঠোমশাইয়ের আমলের বোধ হয়?

এথन বয়স কত হরে ज़?

সেই রকম আমাজ মলन হন।
একট। কथা বোধ হয় আপনাকে আমার বলা উচিত,—এবদু ইত্স্তত করে যেন জয় চৌ্বুরী।

কি বলুন তো?
 জেঠামশাইয়ের ন্ত্রীলোকের ব্যাপারে এবাটু দুর্না ছিল-

কিনীঢী ওর মুখ্র দিক্ তাকাল।
 স্বামীর সল্গে রাজপুতানা থেকে।

রাজপুতানা!
গঁা, জিতেন্দ্র চৌধুরীর ঘোড়ার শ৷খ ছিল। সেই ঘোড়ার দেখাশোনা কর্রবার জা জশলমীর থেকে ভূপৎ সিং आলে, সল্পে आलে তার তরুণী বউ সুরতিয়া। তখন ( উড্জিন্ন্যৌবন।। সুরতিয়া এখান आসার সল্গে সঙ্গে বলা বাহুল্য জিতেন্দ্র চৌধুরীর নজা পড়ে গেল-সঙ্গে সঙ্গে অদ্দরের কাজে বহান হন সে।

তারপর?
ভৃপ্ সিং কৃতার্থ হয়ে গেল। বেচারী জানত না তো বে জিতেন্দ্র ঢৌধুরীর « বদ্যান্যার অস্তরালে কি উল্দেশ্য লুক্কিয়ে আহে! যা ছোক, সুরতিয়া অন্দরে এলে ছুক এরেবারে চিত্রাभ্দদা দেবীর খাস চাকরাণী হয়ে-

बलनন कि!


না, এবং পৌা বিবাহহর কিস্ূূদিন পর থেকেই।
চিত্রিগ্দা দেবীর বাবা জানতেন না সে-কথা?

মৃতুর বৃসর দুই পৃর্বে জানরে পেরেছিহেনে এবং মেয়ে-জামাইয়ের মন্ো-মালিনাঢা


कि রকম?
সে তে আপনাকে আগগই বলেছছ-আমার ধারণা, जার মান্ বড়মার চিরদ্দিনের ঐ উদ্ধত দা্ভিক প্রকৃতি ও জনাকে সর্বকণ দাবিয়ে রাধ্বার সেই বিচিত্র complex-এর জনাই-

তাছড়া আর কি হতে পারে?
ু, তারপর?
তারপর বড়মার বাবা ঢাঁর সমও্ত সম্পত্তি স্থাবর-অস্থ|বর একমাত্র মেয়ের নাল্ম লিহে দেন।

আপনার জ্রেঠামশাই তাত কিছু বলেননি?
ना।
आশर्य!
ব্যাপারটা শোনার পর आমহাও কম আর্র্য ইইনি। যাই হোক, তারপর বড়মার বাবা রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর জেব্যাকশাই আরো বছ্র পাঁচেক বেচচে ছেলেন। তিনি তাঁর শিকার, মদ্যপান, গান-বাজনা ও মেয়েোনুয নিল্রেই থাকত্ন-বিজরেস বা সংসারের কোন ব্যাপারে কোনদিন মাथা গলাননি। সব কিছু থেে্ক দূরে থেকেছ্নে। নীচের মহলেই জেঠামশাই থাকত্ন ওজোছ--কদাচিৎ কথনা কলে-ভট্রে হয় ওপরে আসত্ন।
 ত্থ অন্য এক পর্ব চলছিল।

 সুধ্যাকে প্রশ্ন করেন।

কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না কি বলোছিনাম! কি বলেছি্লিাম বনুন जে বাণীম!? সুধनা স্মিত্হাস্যে প্র্জটা করে চিত্রাষদার মুত্থর দিকে তাকান।

ডুলে গেছে, না?
ॠ্যা-মনে পড়एে না সত্তিই বিশ্|স করুু-
বলেছিলে আর এক বছরের মব্যে টাকা চাইতে আসবে না।
বলেছিনিাম নাকি? ब যদি বলেও থাকি-এক বছ্ন নিশয়ীই হর্েে গেচ্।
তিन মাসও পার হয়नि।
সত্যি! আমি তে ভাবছ্নিাম এক বছৃরেরও বেশী হর্েে গেছ্ছ।
শোন, ঢোমার সদ্গে আমার এবার একটা লেষ বেব্যাপড়া দররকার—
তার মানে?
মানে, আজ যা হার হয়ে যাক শেষবারের মত। আর কখদো জীবনে এ বাড়িতে তুম্মি भा पেবো না।

বাঃ, অ কি করে হবে! আমার চনবে কি করে? আমার তে আর আপনার মত কাঁড়কাঁড়़ টাক্ নেই।

কি করে जোমার চলবে না চলবে, সেটা আমার ভাবার কথ্থা নয়-সেটা সম্পুর্ণ তোমার। ঢুমি কি করবে না করবে, কিতাবে তোমার চলবে, না চলবে সে ঢুমিই जাববে। আমিंই ভাববে!
शॉ।
কিষ্ট ज ন কি সষ্ব হবে?
आমি তোমার ঠोট্টার পাত্রী নই সুধ্ন্য।
ছিঃ, ছিo, जा कি আর আমি জানি না!
লোন, ঢোমাকে আজ আমি শেষবারের মত কিছু টাকা লেরো একটি শর্তে, ভবিষ্যাত কে小 দিন आর অকটি আখनাও তুমি আমার কাছে পাবে না-একটি কপর্দকও তোমাকে আর কথলো আমি দেব না। আর ঢুমি यদি जবিব্যcে কথনো এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দাও তে সেই মুহুর্তে তোমাকে অমি অলি করে মারব।

মারবেন!
आँঁ, মেরে বাগাcে প্রঁতে রাখব মাটির নীচে।
সুধ্য বেন কি তাবল কিছুষণ, তারপর বনলে, বেশ তাই হরে। কিষ্ঠ কত দেরেন? আপাতত এই মুহুর্ত্ত তোলাকে भাচ হাজার টাক पেরো।
भाँ হाজার!
যাঁ। আর यদি দেখি দু বছ্র এ বাড়িন ত্রিসীমানায় তুমি আলোনি তাহলে আরো পাচ হাজার টাকা তেমাকে আমি পাঠিয়ে লেরো

বেশ।, তই হরে। जাহলে এখা থেকে ্যাবান দিনই টাকাঢা नেবো।
এখুনি তোমাকে টাকা নিত্যে এখান থেকে চল্ল ল্যেে হরে।

## ॥ সাত ॥

এখুনি চলন बেঁে হরে?
घु।
आপনার জন্মদিন-উৎসব কাল থথকে। কত লোকজন আসবে, কত খাওয়া-দাওয়া নাচগান হরে-আর $\Theta$ সময় आমাকে আপনি তাড়িয়ে দেরেন রাণীমা?
 উৎসবের মুথে লোকটাকক বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেরেন! কিস্ু পরক্ণণণই মনে হয় আবার, ওর মত এষটা জथন্য প্রৃৃির লোক বুঝি তাঁর সে অনুকম্পারও বোগ্য নয়।

চুপ করে থাকেন চিত্রাষ্গদা দেবী।
थाকি ना দूढোে দিন?
ना।
কতদিন ভানমन्দ দুঢৌ খইনি রাণীম-
 মাত্র দুদিন, তার বেশি নয়।

রেশ, তাই।

কিস্মু বাড়ির ডেতরে আসবে না, বাইরে বাগানে তাঁবুতে থাকবে।
তাই থাকব।
যাও, এখন তাহলে নীচে যাও।
সুধন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
সুধন্য घর থেকে চলে যাবার পর চিত্রাঙ্গদা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তাঁর স্বামী জিতেন্দ্রর বিরাট অয়েল-পেন্টিংটার দিকে তাকান।

জিতেন্দ্র যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছ্নে।
চিত্রাঙ্গদার চোথ দুটো যেন জ্বলতে থাকে।
উঃ, কি লজ্জা, কি লজ্জা! ঢাঁর জন্মমুহूর্ত থেকে যে লজ্জা তাঁর সমঙ্ত জীবনের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোত হর়ে গেছে, তার হাত থেকে বুঝি সর্ত্যিই কোন দিনই আর মুক্তি নেই।

এতকাল বয়ে এসেছ্ছে সে লজ্জা, এবং যতদ্নি বাঁচবেন তাঁকে টেনে যেতে হবে।
কিন্ত্র সত্যি কথা বলতে কি, জিতেন্দ্রর দোষ কি? তার জন্মের জন্য তো জিতেন্দ্র দায়ী नन?

দায়ী यमি কেউ হন তা তার জন্মদাতা -তাঁর বাবা হরপ্রসাদ। যার জঘন্য লালসা এক নর্তকীর কন্যার গর্ভে তাঁর জन্ম দিয়েছ্লি।

হ亠ঠাৎ মনে পড়ে, পাশের ঘরে কিবীটী আর জয়ন্ত এখনো তার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আর তাদের সামনে গিভ্যে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না চিত্রাঙ্গদা দেবীর।

চিত্রাঙ্গদা ডাকে, সুরতিয়া!
সুরতিয়া ঘরে এসে ঢুকল, ডাকছিলে রাগীय?
হ্যা। শোন্, ওঘরে গিয়ে জয়ন্তকে বলে দে, শরীরটা ভাল লাগছে না আমার্, জাজ আর ও ঘরে যাব না।

সুরতিয়া মাথা রুলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
পাশের ঘরে গিয়ে যথন ঢুকল, জয়শ্ত আর কিরীটী তখলো গল্প করছে।
রাণীমা বললেন, ঢাঁ শরীরটা ভাল লাগছে না, এখন আর আসবেন না।
জয়ন্ত আর কিরীটী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল নিঃশক্পে।
সুরতিয়া সংবাদটা দিয়ে আর অপ্পেক্ষা করে না, ঘর থেকে बের হয়ে যায়।
কিরীটী জয়ন্তর মুথের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে চলুন মিস্টার চৌধুরী, ওঠা যাক।
হॉँा, চলুन।
জয়ন্ত উढঠঠ দাঁড়াল।
পূর্বের সেইই সিঁড়িপথ্থেই পুনরায় দুজনে নীচে নেম্মে এল। এবং কিরীটীকে ঘরে প্শौौছে দিয়ে জয়ন্ত চলে গেল।

কিরীটী পাইপটা ধরিয়ে একটা আরাম-কেদারার ওপর গা ঢেলে দিল-মনের মধ্য তখন তার একটি মুথ বার বার ভেসে ভেসে উঠছে।

সুধनग!
 निয়ে যায়, চিত্রাঙ্গদা দেবীঙ ওকে টাকা দেন।

মুখে দেবো না বললেও শেষ পর্যম্ড ওকে দেন।

চিত্রাभ্গা দেবীর মত লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে-কোন গূছ কারণ না থাকলে নিশ্য়ই চিত্রাभদা দেবী ఆকে জমন করে বার বার টাকা দিত্নে না।

ক্নে দেন ఆকে চিত্রাপ্দা पেবী টাকা?



কিন্ু जার কররণঢা কি? কি কারণ थাকতে পারে?



 কাহে। লোক্টাও একেবারে শাষ্তশিষ্ট গস্গাজলে ধৌায়া ঢুলসী পাতাটি ছিলেন না। গানবাজনার শரখর সঙ্গে নারীপ্রীতিও ছিল তাঁর- -্রীতি না বলে নারীর প্রতি দूর্বলতা বললেইই बোধ হয় ভাল হয়। बার প্রমাণ এথলো ইন্দ্রালয়েই রয়েছছ- ওই বিগগত্যৌবনা ভूপৎ मिং়़্র श्र्रী সুরতিয়া-রাজभुणनী।
 কষ্ঠ হয় না। জিতেন্দ্র চৌধুরীর ওর बৌবল্নে প্রতি আকর্ষণ হওয়াত এমন কিছু বিচিত্র নয়।
 কারণ কিনা!
 সতিই তো, আশর্য রকর্রে একটা মিলও আছে দুনো মুশে। তবে-তবে কি ঔইতই কারণ?

গণেশ এসে ঘরে ঢুবল।
বাবুজী!
কে?
খাবার দhব কি?
খাবার? রাত কটা হল?
রাত সোয়া নট্।।
তাহলে এবটু পরে।
গণেশ কিন্ধ্ তথাপি ঘর থেকে যায় না, দাঁড়িয়েই থাকে।
কিছু বলবে গণেশ?
আজ্জ-কেন ড্রিঙ্ক দেব কি?
ড্রিঁ্ছ!
श゙।
इंशস্কি আছে?
आएছ।
দাও এক পেগ। সোডা দিয়ে দিও।
গণেশ চলে গেল।
 পড়ল রাণীমার জন্মতিথি-উৎস্ব आজ থেকেই।

## $\mathfrak{u}$ आট !

সত্ট চিত্রাঙ্দা দেবীর জন্মতিথি উৎসব রাত পোহানোর সল্গে সঙ্গে সানাইয়ের মাপ্পলিক দিয়ে শুরু रুয়ে গিয়েছিছ্ন।

বিখ্যাত সানাই বাজিয়ে রহিম এসেছিলি।
जোর হল, চিত্রাঙদা দেবী তার ঘরে স্নান করে একাঁা দুধ-পরূদের থান পরে এসে বসলেন-একে একে সকলে তাকে उভকামনা জানিল়ে যায়।

সকলকেই হসি মুৰে চিত্রাষ্পদা দেবী সঙ্তাযণ জানান-এ যেন এক নতুন চিত্রাষ্পদ।
 ফেলে দিত্যেছ্নে।

সকাन থেকে সারাঁ দিন দদে দলে কত শে লোক আলে চিত্রাশদাকে ঔভকামনা জানাতে ! কে৬ কিছू ফুন, কেঙ অনা কোন উপটৌক্ন, কে৬ কিছু মিষি। চিত্রাপদাও উদ্যানে
 ধরে হানুইকরেরা সব মিষ্টিন তৈরি করেঙ্- जারে ভারে সব মিষ্টান।
 ইন্দ্রানয় বেন ইন্দ্রপুরী মতই অলমল করে ওট্ঠ।

প্রথম দিন যাত্রার ব্যবষ্থ ছিল। সারটা রাত ধরে মাত্রাপান হন। দ্বিতীয় দিনও অতিথিঅভ্যাগত্দর তিড়। রাত্র বসল গানের আসর। অनেক সব বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা এসেছে।

পর পর ত্নি রাত্রি এবার গানের জনসা চলবে।
 আসর।

রাত আট্টা থেরেই আসর বসেছ্নি। কিনীীীী উপস্থিত ছ্লি আসরে।
চিত্রাপ্দা দেবীকেঞ কিনীটী দেখেছে আসরে বসে গান ওনতে। তারপর যে কখন একসময় আসর ছেড়ে উঠে গেছেন, টের পায়নি কিনীটী-গালের সুরে বোধ হয় তন্যয় रয়ে গিয়েছ্নি।

রাত ত্থন বোধ হয় এগারোঢা বেজে কর্যেক মিনিট হরে-
 माँড়াল।

বাবুজী!
ফিস্ ফিস্ম করে ডাকে গণেশ।
কে, গণ্ণা কি খবর?
জয়ন্ত দাদাবাবু আপনাকে এখুনি একবার ডাকহ্নে!
জয়ন্ত্বামু! কোথায় তিনি?

রাণীমার ঘরে।
 সবাই গালের সুরের মধ্যে ডুবে রয়েছে।
 উপস্থিত আছে। তারাও ত্মময় হয়ে গান ওনছ্লি।

চিত্রাপ্দা দেবীও তাঁর আসনে বসেছিলেন, কিস্ট আসর ছেড়ে যাবার সময় তাঁকে দেখা গেল না। তাঁর आসনঢি শুন্য। কখন বে এক সময় তিনি উঠঠ চলে গেছ্নে, সে জানতে পারেনি।

আগের দু -াত্রিজেঞে চিত্রাঙ্গ্গা দেবী যাত্রাগান লেষ হবার আপোই মাঝামাঝিি সময় উঠে চলে গিয়েছ্লেনেন যাশ্রাগানের আসর ছেড়ে।

আজও হয়তো গেছেন-
যেতে যেতে লক্ষ পড়ল, সুধনাও একপাশে শ্রোতাদের মধ্যে বসে গান শ্তেছে।
কিনীীঢী চিত্গা ক্বচে করতে অগ্রসর হয়, এত রাত্রে চির্রাপ্গা দেবীর ঘরে কেন তার ডাক পড়ল!

জয়শ্ত চৌধুরী ডেকে পাঠিলোে তাকে।
আজ সঞ্ধ্যার সময় জয়ান্ত চৌধুরী একবার তার ঘরে এসেছিল, বলেছিল কাল সকালেই সে নাকি কলকাত ফিক্রে যাবে।

 इঠাৎ চলে গেলেন, তারপর আর চির্ঞभদা দেবীর সল্গে কোন আলাপ বা কথাবার্ত হয়ন। यদিও গত দুদিন যাত্রার আসরে ও আজ সभ্ত্রে আসরে দুর থেকে তাঁকে সে দেখেছে।

সাধারণের সিড়িপথেই কিরীঢী গণেশকে অনুসরণ করে দোতলায় গির্ে হাজির হন
 একেবাবে থী থf করছছ চারদিক।

দুর থেকে গানের স্র ভেসে আসছছ।
বসবার ঘরের দিকে নয়, গণণশ চিত্রাभ্গার শয়ন্যরের দিকেই এগি<়ে গেল-
কিন্নীটীও এগোয়।
দরজাঢ जেজান্ো ছিন।
 বললে, ভেতরে যান, জয়াঙ্ত দাদাবাদু ভেতরেই আছ্নে।

কিনীটী দরজ্র বৈলে ঘরের মধ্ধে পা দিল।
घরের মধ্যেও आলো জ্রলছিল-এবং घরে পা দিরেে সামনের দিকে ডৃমিতলে দৃষ্ঠি
 একট্ট শব্দ বের रয়ে এল ঔধু-তারপরই সে যেন বোবা হয়ে গেল।

ধবষবে সাদা মার্বেল পাথরের মসৃণ মেবের ওপর পড়ে আছে চিত্রাঙ্গার দেহটা। পরন্ন সেই সষ্ক্যার দুধ-গরুদ थাन। সাদা মার্বেল পাথরের মেবেরের অনেন্ট জায়গা ® পরন্নর

 দিকে ছঢ়ানো，বাঁ হাতটা ভাঁজ করা বুকের কাহে।

মাথার কেশভার খানিকটা পিঠের ওপর পড়ে ও খানিকটা দুপাশে ছড়িয়ে আঢে। আর जদू＜ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত চৌধুরী।
 সমন্নর দিকে কেমন যেন অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে।


 পেরেছিহ্ন চিত্রাগদা দেবী আর বেঁচে নেই।

ত্বু একবার फ্কণেকের জন্য ভূপতিত দেহতা পরীক্শ করে ধীর ধীরে উঠে দাড়াল কিরীটे।

কখন জানত্ত পারলেন আপনি মিস্টার চৌধুরী？

কথ্ন आপনি $এ$ ঘরে এলেছ্নে？
এগারোঢ্ বাজবার বৌ্ হয় মিনিট কয়েক আগে－কারণ ঘরে দুকে ওই দৃশ্য দেখবার একুু পরেই বারান্দার ঘড়িতে এগারোঢ बেজেছেিন। আমিও চিক আপনার মত প্রথমটায় হত্ম্ব হয়ে গেছ্লাম，মিস্টার বাম্। কি ক্বী বুঝतে পারিনি，তারপর হঠাৎ আপনার কथা মনে পড়ল－গণেশকে দিত্যে আপনাক় ডাকনু পौঠাই।

গণণেশ কোথায় ছ্নি？
গণণশ আমাকে ডাকতে গির্যেছিন।
आপনি কে小থায় 巨িলেন？
 आপনি গানের আসরে যানनि？
ना।
एँ। গণেশ आপনাকে ডাকতে গিয়েছিছ্ন কেন？
বড়মা ডেকে পাঠিয়েছিলেনে আমাকে। ওয়ে ওত্যে বোধ হয় একদু তন্দ্রামত এসেছিল，


তারপর？
আমার আসরত বোধ হয় মিনিট দশ বারো লেগে থাকবে। এলে লেথি，ঘরের দরজাঢ




গণেশ জাে ব্যাপারতা？
জানে।
তাকে ডাকুন তে একবার। কোথায় সে？
বোধ হয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জয়শ্ত ডাকল অতঃপর，গণেশ—গণেশ—

গণেশ ভেতরে এল।
তার দু চোথে জল। বেচারী কাঁদছিল তথনো।

## ! নয় ॥

গণেশ! কিরীটী ডাকল।
বাবুজী-
সব কथা আমাকে বল গণেশ, তোমাকে তোমার রাণীমা কেন জয়ষ্তবাবুকে ডাক্তে পাঠিয়েছিলেন এবং কখন?

গণেশ কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় यা বললে, তার সারার্থ হচ্ছে : গান্রের আসর থেকে আধঘণ্টাটাক আগে রাণীমা উটে আসেন। এসে সুরতিয়াকে দিত্েে গণেশকে ডেকে পাঠান নীচের থেকে। গণেশ এলে তাকে বলেন জয়ন্তকে ডেকে আনতে। গণেশ প্রথণে ভেবেছিল, জয়ষ্ত দাদাবাবু বুবি নীচে গান ওুনছে, কিষ্ুু সেখানে গিত্রে থেঁজ করে না পেয়ে তাঁর ঘরে এসে তাঁকে ডাকে।

তুমি এই ঘরে এসেছিলে?
ছ্যা, घরে ঢুকে দেখি,-গণেশ বলে, রাণীমা জানলার কাছে পিছ্ন ফিরে দাঁড়িয়ে আজ্ছেন।

তারপর?
রাণীমা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেথে বনেন জয়ন্ত দাদাবাবুকে ডেকে দিতে।
সুরতিয়া কোথায়? তাকে দেখছি না ক্নে ? কিনীটী প্রপ্ম করে।
কেন, সে তো রাণীমার কাছেই ছিল!
কোথায় গেল সুরতিয়া-দেখ তো। ডেকে আন্নে তাকে।
তাহলে বোধ হ্য নীচে গেছে গান শুনতে। রাণীমা ফিরে এলে তো সে নীচে যেত গান ওুতে।

যাও, দেখ—তাকে ডেকে আনো জলসা থেকে।
গণেশ চলে গেল।
স্মু কণ্ঠে জয়ন্ত বলে, শেষ পর্যন্ত বড়মার আশঙ্কাটাই সত্যি হল।
কিরীটী জয়ন্তর কথায় কোন জবাব দেয় না। সে তখন আবার নীந হর়ে মৃতদেহটা পরীক্গা কর্জিল।

পিঠের বাদদিকে একটা গভীর ক্ষত। বোঝা যায় কোন ধারাল তীক্ক্ অন্ব্র দারা অতর্কিতে পিছল দিক থেকে আঘাত করা হয়েছে। মনে হ্য় ছোরা জাতীয় কোন ধারাল তীক্ষ্স অস্ত্র।

মিস্টার রায়!
出!
এখন কি করা যায় বলুন তো?
কিরীটী সে. कथाর জবাব ना দিয়ে কতককটা यেন आপ্ন মনেই বनে, মনে হচ্ছ অতর্কিতে শিছ্ন দিক থেকে কেউ ছোরা জাতীয় কিচ্ৰু দিয়ে আঘাত করেc্-

আপনার তাই মনে হয়?
কিন্রীটী অমনিবাস (১২)——

হাঁ। তারপর এবদু থেম্ আবার কিরীঢী বলন，রাত তখন কত হবে？यमि এ丬ন থেকে আবঘন্ট অগে গানের আসর থেকে চিত্রাभ্গা দেবী উઢে এল্সে থাক্নে，তাহলে রাত সোয়া দশান মা হরে－

কিরীটী কथাগুেো কতকটা যেন আপন মনেই উচ্চারণ করে কি ব্যে চিত্ঞা করতে थाকে।

ম্সিস্টির চৌধুরী？
বলুন।
কিরীটীর মুখের দিরে তাকাল জয়ন্ত।
आজ্জ आপনার সঙ্গে শxষবার কথন ওঁর দেখা হর্যেছ্লি？
স尺্ধ্রার সময়।
আন্দাজ কাঁা হবে তথন？
বোধ হয় ছঢা－আমাকে ডেকে পাঠান সুরতিয়াকে দিয়ে।
তারপর？

কেন？
 ছেেেকে তিনি এক কপর্দকও দhলেন না ঠিক করেছ্লে এবং তাকে এ বাড়़ ছেড়ে চনে যেতে বলেছ্লে।

কেন ？
जा জানি না। आরো বললেন，আমি বেন আাপনাকে বলে দিই তার ఆপর একাু নজর রাথত্－

आর কিছু？
ना। এ ক্থাण বলার জনাई রোধ হয় আমাকু ডেক্কে পাচি্যেহিলেন।
 মৃ্যে এবদু বেশী পছ্দ করত্ন ও স্লেহ করতেন！

আমার ধারণা তে তই হিন। হঠাৎ বে কেন মণিদার ওপর চটে গেলেন জানি না।
ঘরে লেই সময় জার কেউ ছিল？
সুরতিয়া ছড়া আর কেউ ছিল না।
 घুরে দাঁড়ি়্যে দরজার দিকে চেয়ে প্রশ করে，কে－কে ওআনে？

কিद্ট কোন সাড়া পাওয়া গেন না，শোনা গেল একটা দ্রুতপায়ের শদ্র। किনীঢী ক্কিপ্রপঢদ ঘর থেক্র বের হর্যে বারান্দায় পড়়।

』 कि সুধनाবারু！
ছেে়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে। সুধ্য কিরীটীর হাত থেকে নিজেকে ছড়াবার চেষ্টা করে，কিষ্ট পারে না।

मাঁড়ান। আमून আমার সल্সে घরে।

ঘরে ?
হাঁ-চিত্রাঙ্গদা দেবীর শোবার ঘরে।
জয়ন্ত চৌধুরীఆ ততক্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল বারান্দায়।
কি বাপার! কে এ—৭ कि, সুধन্য না?
হ্যা। চলুন-ঘরে চলুন।
না না, ऊ-घরে আমি যাব না। ছেড়ে দিন-ছেড়ে দিন আমকে।
চলুন।
কিরীটী একপ্রকার জোর করেই টানতে টানতে যেন সুধন্যকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এবং সুধनা ঘরে ঢুকে মেঝেরে এপর রক্তস্রোতের মধ্যে শায়িতা চিত্রাঙ্গদা দেবীর মৃতদেইটা দেখে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে।

কিরীটীর হাত থেকে মোচড় দিয়ে নিজ্রেকে ছাড়াবার আবার চেষ্টা করে কিট্ট ব্যর্থ হয়।

ছেড়ে দিন—ছেডে দিন আমকে—তেতে দিন।
আর ঠিক সেই মুহুতেে গগেশের সস্গে সুরতিয়া এসে ঘরে পা দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা দেবীর রক্তাপ্লুত স্তদেহা৷ দেথে অস্丬ুষ্ট ভয়ার্ত কণ্েে একটা চিৎকার করে ওढে।

সুধন্য তথनো নিজেকে ছাড়াবার চিষ্টা করহে।
দাঁড়ান। পালাবার চেষ্টা করলে এখুনি জাপনাকে পুলিসে থবর দিয়ে ধরিয়ে দেব। কিরীটী কঠিন কণ্ণে বলে।

কেন্ন, কেন-পুলিসে ধরিয়ে দেবেন কেন্ন আমাকক? আমি তো খুন করিনি ওঁকে।
সুরতিয়া ইঠাৎ এই সময় বনে eঠে, না না, ও সুन করেনি। ওকে ছেড়ে দিন আপনারা, ওকে ছেড়ে দিন।

কিরীটী ফিরে তাকাল সুরতিয়ার মুথের দিকে তার কঠেস্বরে। সুরতিয়ার সমস্ত মুখটা যেন রক্তশুন্য-ফ্যাকাশে হর্যে গিয়েছে আতঙ্ছে।

কি করে তুমি জানলে যে ও খুন করেনি?
ও जে নীচে গান ওনছিল।
তাই यদি হরে তো, ও পালাচ্ছিন্ন কেন্ন অমন করে ছুটে ঘরের দরজায় উকি দিয়ে একটু আগে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তারপরই সুধন্যর দিকে তাকিয়ে কিরীটী প্রপ্ন করে, কেন একটু আগে ঘরে উঁকি দিচ্ছিলে?

আমি-আমি-
বল—কেন্ন এসেছিলে?
আমি রাণীমার কাছে একটা কथা বলতে এসেছিলাম।
এত রাত্রে কथা বলতত এসেছিলে! সত্যি বল, কেন এসেছিলে?
টাকা-
छोका!
হ্যা-টাকা চাইতে এসেছ্লিাম রাণীমার बাক।
এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছিলে?
 এসেছ্লিাম।

তাই यদি হরে তো, টাকা না ৷েয়ে ঘরেরে দরজা থেকে অমন করে উকক দিয়ে পালিয়ে यাচ্ছিলে ক্নে?
 তাকাन।

## बन?

उয় পের্যে। आমি-आমি জনতাম না-
মিস্টির টৌধুরী! কিনীটী জয়শ্তর মুখের দিকে তাকাল।
बनून।
$এ$ বাড়িতে রোন আছে তো?
গা-পাশের ঘরেই আছে।
यान, থানায় একটা ফ্মেন করে দিন।
জয়ণ্ত ঘর থেকে বের হক্রে গেন।


 पুমি বাঁচত্ত পাররে না জেনো। তাহলে পুলিস জোমকে ঠিক স্যুঁজে বের করে এনে এরেবারে एँসিকাঠঠ ঝালিয়ে দেবে মনে রেখো।

खँनि!
शॉ, মনে थाকে যেন! যাও, পালের ঘরে গিল্য বলো।
সणिই सँँসि दেরে?
यদি পালাও বা পালাবার ঢেষ্ঠা কর।
 দরজাপথথ ষীরে چীরে ভৃপতিত দেইটার দিকে তাকাত্ত তাকাতে।

কিকীতী এবার ফিরে जাকল সুরতিয়ার দিকে, সুরতিয়া!
বাবুজী!
पूबिंই তো বরাবর রাণীমার ঋাস দাসী ছিলে?
জो।
সব সময় जाँর কাছে-কাছেל थाকতে?
उরে আজ थाকनि কেন?
রাণীমা বলল গণণশকে ডেকে দিত্যে নীঢে লির্রে গান ওনতে। তাই গণেশেকে ডেকে


তার আগে পর্य্ত जো তুমি রাগীমার কাছে কাছইই ছিলে?
Gो।
 করে बনतত পার?

## কেন পারব না!

বল কে কে এসেছ্নি?
সকাল নটায় প্রথম आসেন এখানকার অফিসের ম্যানেজারবাবু-চক্রবর্তী সাতেব। কে, अनिन्द्य চক্রবর্তী?
নাম তো জানি না তাঁর—সবাই বলে তাঁকে চক্রু্বর্তী সাহেব-আমিও তাই বলি।
তারপর কতস্মণ ছিলেন চক্রবর্তী সাহেব রাণীমার ঘরে ?
তা প্রায় घণ্টা দেড়েক।
অফিসের কাজ্রে এসেছিলেন বোধ হয় চক্রবর্তী সাহেব?
ना।
তবে?
তিনি আর চাকরি করবেন না, তাই বলতে এসেছ্ছিলেন।
তাতে রাগীমা কি র্ললেন?
 ছেড়ে দিলেও দিদিমनिর সঙ্গ ऊার বিয়ের কোন আশা নেই।

তাতে চক্রবর্তী সাহ্বে কি জবাব দিলেন ?
বলেছ্ছিলেন, বিয়ে তাদের হবেই-রাগীমার সাধ্য নেই তাদের বিয়ে আটকান।
বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে बেরু হর্যে গেলেন।

## $\|$ リ川 U

চক্রবর্তী সাহেব ছাড়া আর কে এসেছিল আজ রাণীমার ক্ছছছ? কিরীটী আবার় প্রপ্ন করে। বড়দাদাবাবু এসেছিলেন দুপুরে—থাওয়ার পর রাগীমা য়খন বিশ্রাম निচ্ছিলেন। বড়দাদাবাবুর সঙ্গে রাণীমার কি কথা হচ্ছিল জানি না, তबে 4লে হত়়েছ্লি রাণীমা বড়দাদাবাবুকে খুব বকাবকি কর্জছ্ন, দাদাবাবু একসময় ঘর থেকে ন্রের হয়ে গেলেন। আর কেউ আসেনি?
ওই সময় জয়ন্ত চৌধুরী এসে ঘরে ঢুকল। মিস্টার চৌবেকে ঢোন করে এলাম, তিনি এখুনি আসবেন বলরলেন।

কিরীটী সুরতিয়ার দিকে আবার ছাকাল, আর কে এসেছিল?
মেজদাদাবাবু আর জয়ন্তদাদাবাবু।
আর কেউ আসেনি?
ना।
ঠিক করর মনে করে দেষ!
না-আর কেউ আসেনি।
তোমার দিদির্মণি?
দিদিম্মণি!

ना जো!

ना। उরে-
कि?
একটা কथা কানে এসেছ্নি। রাণীমা চিৎকার করে মেজাদাদাবাবুকে বাড়ি ছেড়ে চলে শ্যেতে বলছিলেন।

आর কেউ আসেনি রাণীমার সক্গে দেখা করতে, তোমার চিক মনে আছে?
কিরীঢী আবার প্রান করে।
ঠিক মনে आঢে। তরে-
कि?
আসর থেকে রাণীমা ফ্েেবার পর आমি যথন গণণেশকে ডেকে বাগানে যাচ্ছি, তঈ্ন


মনে হর্যেছিন কেন, দেখনি?
দেখছि।

## তরে?

পিছ্ন থেকে বেપ্খেি। চিক চিনচে পারিনি।
পুরুষ, না ত্ত্রীলোক?
পুরুবই -গায়ে একটা কালো রাে় ওতাররোট ছ্লি। আর-
आর?

চলে গেन।
पুমি লেখলে না কেন, কে ওপরে যাচ্ছ?
না, দেशिনি। आমি ভেরেমিলাম-
কি-কি ভেরেছিলে?
সুরতিয়া জয়ঙ্তন মুখের দিকে তাকাল, যেন ইতস্তত ক্রছে অকমু-
কি, বল! कि ভেবেছিনে ?
তেরেহিলাম বুঝি জয়য়ুদাদাবাবুই ওপরে যাচ্চেন!
জয়্ত্ব্বামু! কিনীটীর মুখ !থেে কথান উচ্চারিত হয়!
জয়ন্তఆ সবিশ্ম<্যে বলে ওঠে, আমি!
शँ।
 मুরতিয়াকে।

आপানার ছাড়া ঢে কাল্লো ওভারকোট এ বাড়িতে করো নেই! তাই মনে হয়েছি্লি।
কিরীটী এবার জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল। জি্্ঞাসা করল, আপনার কালো রঙেে ওভারকোট আাছ নাকি সতিই মিস্ট্রর চৌ্যুরী?

शঁ। গ্রেট কোট আমি একটা বড় বাবহার করি না, তবে এখান্ এ সময় খুব শীত বনে
 ব্রোলানোই রয়েছে।
 यान, দেখে আमুन जে কোটট আছে কিলা?

এখুনি দেৰ্ে আসছি।
জয়্ত্ত ז্রুতপায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেন।
সুরতিয়!
বাবুজী!
জয়ত্ন্বাবুর সब্পে তোমাদhর রাণীমার কি কथा হয়েহিন, জান?
xनिनि। তরে একটা কथা কানে এসেছ্লি রাণীমার।
कि কथा?
জয়ন্ত, আমি তোমাকেও এখন যেন বিশ্ধাস করতে পারছি না!
বলোহিল अই কथा राণীমা?
হঁঁ। আরো বলেহিলি রাণীমা, মনে হচ্ছে-এএথ মনে হচেছ, ঢেমরা সবাই আমাকে মারতে পার। মারবার জ্তना সবাই তোমরা আমাকে ওৎ পেতে বসে আহ।

জয়শ্তবাবু তার कि জবাব দিলৈন?
জয়য়াদা|বাবু বললেন, তোমাকে লদখছি সত্তিসতিই মুত্যু-বিভীষিকায় পেয়েছে বড়মা। जোমর মাथা সত্যিসতিই খারাপ হুखে লেল বলে আমার মনে হচ্ছে।

জ্য়্ত ওই সময় হত্তमন্ত হয়ে ঝিক্রে এল, আক্রর্य,--strange--
कि হन?
কোট্ট ঘরে নেই!
नেই?
ना।
সারাদিন কোট্টা ছিল ক্নিনা মনে আছ్ আপনার?
 এলে মনে পড়ছে না দেখেছি কিনা।

किীীী কোটটা সম্পরক আর কোন কৌহূহল প্রকাশ করে না বা কোন প্রশ্ন করে না। মনের মধ্যে তখन তার অন্য একটা চিত্ত ক্রমশ যেন একটা নির্দিষ্ট রূপ নেবার ঢেষ্ষা করছছ।

রাত সোয়া দশটা নাগাদ চিত্রাপ্দা দেবী গানের আসর থেকে উঠে ভেতরে চলে আসেন। তারপর চিত্রাभ্গা দেবী তাঁ খাস দাসী সুরতিয়াকে বলেন গণেশকে ডেকে দিতে। গণেশ
 জোর হরে। চিত্রাঙ্দা দেবী তখনো বেঁচে ছিলেন। কারণ গর্ণেশ এসে এই ঘরে ঢুকবার পর তাকে চিত্রাঙ্পদা দেবী বলেন, জয়ত্তকে গানের আসর থেকে ডেকে আনবার জন্। গণেশ রের হয়ে यায়। ধরা যাক সময় তభন ঘড়িতে সাড়ে দশাটা মত হরে।
 আलে আবার বাড়ির মধ্যে। জয়শ্ত ঢৌধুরীর ঘরে যায়, তাক ডাকাডাকি করে তেলেযেহেহু জয়শ্ত ঢৌধুরী তখন খুমোচ্ছিল।

জয়্ত ঢৌেরী এসে মিনিট পরেরো-কুড়ির মধ্যৌই এই ঘরে ঢেকে এবং ঢুকে দেখতে

পায়－চিত্রাঙ্গদা দেবী মৃত।
তাহলে বোঝা যাণ্ছ，রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা—ওই পনেরো মিনিট সময়ের মধ্ধেই কোন এঁকসময় হত্যাকারী ঐই ঘরে ঢুকে তার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে।

রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌন্নে এগরোটা！
শেষের কথাটা কিরীটী মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে কতকটা বুঝি স্বগতোক্তির মতই।
কিছু বলছ্নে মিস্টার রায়？জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করে।
বলছি চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সম্তবত রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোতার মধ্যে কোন এক সময় হত্যাকারী পিছ্ন দিক থেকে অতর্কিতে ছেরার দ্বারা আঘাত করে সরে পড়েডে বনেইই আমার মনে হচে। অর্থাৎ সে সময় দোতলায় একমাত্র চিত্রাঙ্গদ্গ দেবী তাঁর ঘরে ও আপনি আপনার ঘরে ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না বাড়ির মধ্যে। কাজেই－

कि？
यদি অতর্কিত্ত আঘাত পেয়ে একটা চিৎকার করেও উঠে থাকেন সেই মুহূর্তে চিত্রাঙ্গদা দেবী，একমাত্র আপনি ছড়া আর কারো কানে পৌছ্বার কথা নয়—কিল্তু আপনিও ঘুমিয়ে ছিলেন।

জয়ন্ত কোন জবাব দেয় না।
निঃশব্দে কিরীটীর মুখের দিকে চেৰে থাকে। কিরীটী কি তাকে সন্দেহ করছে নাকি！
কিরীটী আবার বনে，গণেশ গানের आসরে আপনাকে খুঁজে না পেয়ে যখন ওপরে এসেছে，তখন আততায়ী তার কাজ শেষ কল্রে চঢে গিয়েছে। গণেশ কি চিত্রাঙ্গদার এই ঘরে আর ঢেকেনি？হয়েতো ঢুকেছিল－ঢুকে এই দ্যা দেথে ভয়ে তাড়াতাড়ি আপনার কছে ছুটে যায়।

## কিন্তু গণেশ তো－

বলেনি সে ধরণের কোন কथা জানি। আমিও সৌ রকমুই खে কিছू ঘটেছে তা বলছি না। আমি বলছি ওই রকমও কিছু হয়ে থাকতে পারে মাত্র।

বাইরে দালানে ওই সময় ঘড়িতে ঢং করে রাত সাড়ে বারোঢা ঘোষণা করন।
গানের আসর তখনো পুরোদমে চলেছে। মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় এতদূর থেকেও গানের লাইনগুলো যেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

কিরীটীর মনে হয়，কি বিচিত্র পরিরেশ！
 হয়ে রক্তস্রোতে ভাসছেন！

জীবন 『 মৃত্যু！

## ॥ এগরো ॥

গণেশ！কিরীঢী ডাকে।
গণেশ নিঃশ＜厶⺝ একপাশে ঘরের মধ্যেই তখনো দাঁড়িয়ে ছিন। গণেশ কিরীটীর ডাকে ফিরে তাকাল তার মুখের দিকে！

তুমি একবার নীচে যাও，গানের আসর থেকে জগদীন্দ্র，মণীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবাবুকে ডেকে

निয়ে এস।
কি বলব তাঁদের? গণেশ জিজ্ঞাসা করে।
কি বলবে? বল-বল—苑 বল, जাদের বড়মর বিশেষ জরুরী ব্যাপার, তাদের ডাকছে। হাঁ শোন, একসঙ্গে নয়, পাঁচ-ছ মিনিট পর পর এক একজনের কাছে গিয়ে কথাটা বলবে, বুঝলে?

आeে।
যাও ওদের ডেকে দিয়ে সরকারমশাইকে ডেকে দেবে। সুরতিয়া, আপাতত তুমি এ ঘরে থাক।

গণেশ বের হয়ে গেল।
কিরীটী আবার জয়ন্তর দিকে ফিরে তাকাল।
মিস্টার চৌধুরী!
বলুन?
ঘরের দরজটা বন্ধ করে দিয়ে চলুন পাশের ঘরে যাই, ওখানেই কথ্থবার্তা হরে। চলুন।
মৃতদেহ যেমন ছিল তেম্যইই পড়ে রইই, সুরতিয়াকে ঘরে রেখে দুজরে মধ্যবর্তী দরজার দিকে অগ্রসর হল।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে কিরীঢী আর একবার চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়ন-ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

নিভাঁজ শय্যা—বোঝা গেল সেরাত্রে यাটটর ওপরে বেচারী শয়নেরও আর সুযোগ পাননি। ঘরের মেবেতে কেবল খাটের কাছে দাশী পুহু একটটা কার্পেট বিছনো, বাকি মেকেটা এমনি—আ-ঢাক।

এক কোণে একটা বিরাট দু-পাল্कার আলমারি-সেকেলে লেওন কঠের তৈরী এবং কারুকার্য করা। তার পাশেই একটা গোলাকার বেশ বড় সাইজজের শ্বেতপাথরের টপ টেবিল—টেবিলের ওপরে নানা টুকিটাকি নিত্গপ্রয়োজনীয় জিনিস্প্পা

ঊত্টোদিকে ঘরের সংলগ্ন বাথরুম।
কিরীটী ইত্মিধ্যে বাতরুমটাতে পরীকা করে দেখছিল। বাথরুমের দরজা, যেটার বাইরের ঘোরানো লোহার সিঁড়ির সক্গে যোগাযোগ আছে, সেটা ভেতর থেকে বন্ধই ছিল।

বাথরুমটাও বেশ প্রশস্ত। আগাগোড়া ইটালিয়ান গ্লেজটাইলের দেওয়াল-মেরেও ইটটালিয়ান মোজাকের। বাথ্টিব, শাওয়ার, বেসিন—সব ঝকঝকে তকতকে।

घরের মধ্যে শ্বেতপাথরের গোলাকার টেবিলটা ছড়াও একটা মাঝারি আকারের টেবিল আছে। কিছু বই ও নানা ধরনের ফাইল খাতাপত্র টেবিলের ওপরে সাজানো।

সামনে একটা দামী কুশন মোড়া চেয়ার। একটা আরাম-কেদারাও ধরের মধ্যে আছে। আর একটা লোহার দেওয়ানে গাঁথা সিন্দুক। সিন্দুকটার একেবারে গা থেকে শোবার খাটটা।

আগে আগে চলেছিল জয়ন্ত-পিছন্নে কিরীটী, হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ে ঘরের बেঝেতে মধ্যবর্তী দরজার একেবারে গা থেকে কি একটা পড়ে আছে-চিকচিক করহছ।

কিরীটী ঝুঁকে নীநু হয়ে জিনিসটা মেঝেে থেকে তুলে নিল। রঙিন কাচের চুড়ির একটা ভাঙা টুকরো।

কি হল? জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়ায়।

না, কিছ্ না। চলুন।

## দুজনে এসে পাশের ঘরে চুকল।


आমি নীতে \েতে পারি? সুধন্ত জিজ্ঞাসা করে।
গালাবার ঢেষ্টা করবে না जো?
ना।
তাহলে যা৫। ডাকলেই বেন পাই।
श্যা, নীঢে গেস্টুর্ম্মে পালের ঘরেইই आমি থাকব।
यা তাহলে। কিনীটী মুদু হেলে বললে।
সুধ্যা ঘর থেকে বের হর্যে গেন। মনে হল সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।
ওকে যেতে দিলেন মিস্টার রায়, यদি পালির্রে যায়? জয়শ্ত ঢৌধুরী বলে কিনীটীকে।

ক্ষতি নেই!
ना। मूधना रणा করেনন।
कि কर্র বুגলেन?


 কারণণই হোক। আার লেই টাকই বে ওর ভরभা, লেও আমি জানি।

কিল্মু-
 এবং তার হত্যার পিছনে বড় রকন্মের কোন গ্যাটিভ রয়েছে জানরেন।

কিল্ম -
 অপপক্ক্য় ছিন এবং সুভ্যোগ পাওয়া মাত্র এত্টুকুও দেরি করেনি আর —সল্গে সল্গে চরম আফাত হেনেচ্ে, তরপর সরে পড়়োে।

বাইরে ওই সময় পদশ্দ পাওয়া গেন।
দেখুন তে কে এল!
জয়শুকে উঠে দেখতে হল না, থানার অফিসার মিঃ ঢৌবে ও চিত্রাষ্পা দেবীর সরকার য্যাগেন বা যোগীন মিত্র ঘরে এসে ছুকল।
 ক্লে ? আর মিস্টার চোরেই বা-

কথা বললে এবারে কিনীটী, প্রয়োজন ছিল মিম্রমশাই।

বিস্পট্যের তার কারণ ছিন, কারণ কিবীটীর সত্িি পরিচয়টা সে জানে না এখন্না। অথচ এত রাত্রে এ ঘরে --

কিরীটী আবার বলে, একাটা দুর্ষট্া ঘটেছে।

দूर्युणा!

কি-कि হয়েছে তাঁর? ব্যাকুল কণ্大ে প্রশ্ করে যোগেন মির।
তিनि शुन रुয়েছ्ন।
সে কি!
शाँ।
কিরীঢীই তখন সংক্ষেপে ব্যাপারাঁ্ নিবৃত করে।
ঢৌবেজী এবার বাল্ল, কিষ্ট আpনি কে?
এবারে জয়ন্ত তার পরিচয় দিল, উনি বিথ্যাত রহসাসন্ধানী কিবীটীী রায়।
সত্যি! নমत্তে-নমজ্তে বাবুজী। চৌবেজীর ক্ঠস্বর শ্রদ্ধায় এরেবার্রে বিগলিত, কি সৌভাগ্, আপনার দেখা পেনাম!

ভ্যাগেন মিত্র বলে, তাহলে আপনি बে বলেছিলেন জয়ষ্বামু-




 রায় সাহাব! আপকো রায় কেয়া ছায়?

কিরীটী বলে, যতদূর বুঝ্রে পারছি. आত্তड़ী মিলিস চৌধুরীর কেন জপরিচিত জন নन-কে小 বাইরের লোকও নয়।

ত্ব ককৗন হে সেক্তা?


 निर्গত হয়, এ কি!

जারপরই ভ্যে দू ভইই রোবা হল্যে গেন। প্রস্তরমৃর্তির মত ভুপতিত প্রাণহীন রক্লাক্ত


গান্র আসর তথন্না ভাঙ্ি। গান্নর সুর তথন্না শশানা যাচ্ছে।
একপাশ্ সুরতিয়া তথন্না পাথরের মত নিশন দাঁড়িয়ে।
চৌরেজীই কथा বলে, চলিয়ে সাব, ও কামরামে চनिয়ে।

কিরীঢী টোরেজীকে সম্বোধন করে বললে, আপ যাইয়ে চৌবেজী, ম্যায় আত ছঁ।

## u বারো ॥

भুরতিয়া!
কিরীঢীর ডাকে সুর্তি্যা өর মুখের দিকে जাকাল। ক্যাকাশ্ বিব্ব মুশ।

সুরতিয়া!
বাবুজী!
তুমি তো তূপৎ সিংয়ের স্ত্রী, তাই না?
কথাটা ওনে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে সুরতিয়া, কয়েকটা মুহৃর্ত কোন জবাব দিতে পারে नা। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

শোন সুরতিয়া, আমি তোমার অনেক কথাই জানি—
সুরতিয়ার দুচোথের দৃষ্টিতে যেন একটা অজানিত আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে। নিঃশরু চেয়ে থাকে ও।

কিকীটী আবার বলে, তোমাকে কয়েকটা কথ্া জিজ্ঞাসা করছ্, তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। জবাব না দিলে জানবে যাকে তুমি বাঁচাবার চেষ্টা করছ, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে ना।

সুরতিয়া তथাপি নীরব।
রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার থুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, সত্যি কিন্না?
সুরতিয়া নীরব। निঃxব্দে লে কেবল চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে।
आমি জানি ছিল-কিকীীী বলতে থাকে, আর সে ঘনিষ্ঠতার কথা রাণীমা জানত, তাই का?

সুরতিয়া প্রুব্ববং নীরব।
এবার বল ওই সুধন্য কে?
আ—আমি জানি না বাবুজী!
জান-বল কে?
আ—আমি জানি না।
তুমি বলতে চাও তুমি জান না কেন রাণীমা অমন কৰে সুধ্না এসে তাঁর সামনে চড়ার্লেই जাকে টাকা দিত্নে?

রাণীমা ওকে পেয়ার করত্নে, তাই—
কিরীটী হেসে ফেলে, কি বললে পেয়ার!
शॉा।
মিথ্যে কথা-ఋাট। উসসে রাণীমাকো বহৃৎ নফরূৎ থি।
নেহি বাবুজি-নেহি, সাচমুচ-রাগীমা-
শোন সুরতিয়া, তুমি यাই বল আমি জানি রাণীমা ঐ সুধন্যকে দুচক্ষে একেবারে দেখতে - नরত না-বল, সত্যি কথা বল- রাণীমা কেন সুধন্যকে অমন করে টাকা দিতেন বল?

বিশ্বাস করুু বাবুজী, আমি জানি না।
आমি কিঙ্ু জানি কেন্ন রাণীমা ওকে টাকা দিত্নে!
আ—আপনি জানেন? গলার স্বরে যেন একটা চাপা আতস্ক ফুটে ওঠে স্পষ্ট হয়ে সুরতিয়ার হঠাৎ।

তুমি বলছ রাণীমা সুধন্যকে পেয়ার করত-কিষ্ুু কেন? কি সম্পর্ক ছিল সুধন্যর সঙ্গে রাণীমার? কে ও রাণীমার?

কেউ না।

তবে?
কিষ্ধ বাবুজী-
যাক সেকথা, এবার সত্যি করে বল তো, সিঁড়ি দিয়ে কোট গায়ে যে ল্লোকটা ওপরে উঠছ্লি, সে কে?

তাকে আমি চিনতত পারিনি।
আবার মিথ্যে কথা বলছ, তাকে তুমি চিনরে পেরেছ।
ना, ना, আমি চিনত্ত পারিনি।
তোমার কথা আমি বিশ্পাস করতে পারছি না। ঠিক আছে, এই ঘরেই তুমি থাক। কোথাও যেও না যেন।

কিরীটী কथাগুলো বলে মধ্যবর্তী দরজাপথে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।
চৌবেজী তখন জবানবन্দি नিচ্ছেন এক এক করে ঘরে যারা উপস্থিত ছিল।

জগদীন্দ্র ও মণীন্দ্র চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন কিছু ভাল করে ভাবতেও পারছ্লি না।

তারা তাদের জবানবন্দিढত বলেছে, সন্ধ্যা থেকেই তারা গানের আসরে গিয়ে বসেছিল। এবং বাগানে গেস্টদের জন্য যে থাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানেই কয়েকজন পরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোরের সঙ্भে খেয়ে নিয়েছিন। यাবার জন্য বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত আসেনি। গানनর আসর ছেড়ে তারা একবারের জন্যও উढঠ আলসनि। কিছুই তারা জান না-কিছুই তারা বলতে পারে না।

আর জয়ন্ত কিরীটীর কাছে যা বলেছিল, চীবেজীর প্রশ্নের জবাবেও তাই বলেছেঅর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করেছে।

বাইরে গানের আসর তখনো পুরোদমে চলেছে। রাতও প্রায় পৌান্ দুটো रল।
কিরীটী মণীক্দ্রর দিকে তাকিয়ে তাকে এবার প্রশ্ন করে, কশ্রেকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মণীন্দ্রবাবু!

মণীক্র্র কিরীটীর মুখ্র দিকে তাকাল।
আজ সন্ধ্যার সময় আপনি আপনার বড়মার ঘরে এসেছ্ছিনেন, না?
হँ!
কি কথা হয়োছিল আপনার চিত্রঙ্গদা দেবীর সঙ্গ?
এমন বিশেষ কিছু না-
কিস্ত্র আমি যতদূর জানি, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং তিনি উত্তেজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন। তেমন বিশেষ কিছুই যদি না হবে তো-

হ্যাঁ—স্বাটীর বিয়़ঁর বাপার निয়ে आমাদের মধ্যে একটু কथা-কাটাকাটি হয়েছিল।
আর কিছ্ না!
না। অनिन्দ্য আমার পরিচিত-বন্ধু, স্বাতী তাকে বিয়ে করতে চায়, অनিন্দ্যও স্বাতীকে
 আমাকে যা-তা বলতে শরু কর্রন।

তিनি आপনাকে বাড়ি ছৈছ়ে চলে যেতে বলেছিলেন?

शँ।
ছঁ। আচ্ছা মণীন্দ্রবাবু, আপনাদের ভাইদের মধ্যে কাকে বেশি চিত্রাগদা দেবী পাহ্দ করতেন বলে আপনার মনে হয়?

সত্যি কথ্থা বলতে গেলে কাউকেই তিনি আমাদের সত্রিকারের পছন্দ করত্নে শ্ম। ভালবাসত্নে বলে আমার মনে হয় না।

আাপনাদের ছোট ভাই শচীৗ্দ্রবাবুকে?
ना।
জয়ন্তবাবুকে?
ওকে তো তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না।
জগীদন্দ্রఆ মণীন্দ্রর কথার পুনরাবৃত্তি করল।
গণেশ!
কিরীটী এবারে গণেশের দিকে ফিরে তাকাল।
গণেশ একপাশে দাঁড়িয়েছিিল। জবাব দিল, আজ্ভে?
শচীন্দ্রবাবুকে ডডকে নিয়ে এস তো। আর শোন, তোমাদের স্বাতী দিদিমণিকে ধ্রাঁা খবর দাও।

গণেশ বের হয়ে গেল।
জগদীন্দ্রবাবু, মণীন্দ্রবাবু, আচ্ছা আপনাদের বড়মার কোন শত্রু ছিল কি?
শত্রু!
शँ।
মগীন্দ্রই এবার বলে, না—তাঁর আবার কোন শব্রু থাকতে পারে?
কিস্তু এটা তো ঠিক মণীক্দ্রবাবু, আপনারা ভাইবোলো কেউ আপনাদের বড়মাকে পফস করতেন ना?

পছי্দ করতাম না!
হ্যা-কেউ আপনারা সুখী নন।
না না-তা কেন হবে?
কিন্তু আমি যতদূর ঞনেছি কেউ আপনারা তাঁর ব্যবহারে সন্ভুষ্ট ছিলেন না।
জগদী庆 জিজ্ঞাসা করে, কে বলেছে সেকথা আপনকে? জয়স্ত?
ना।
তবে?
বলেছ্নে আপনাদের বড়মা।
বড়ম ?
হাঁা-আর তার ধারণী হয়েছিল-
कि?
তাকে আপনারা হত্যাঙ করতে পারেন।
এসব আপনি কি বলছ্নে?
যা বলছি তা বে মিথ্যা নয় সে আপনারা সকলেই জানেন—আপ্পনি, মণীন্দ্রবাবু, শচীন্দ্রবাবু, স্বাতী দেবী-কেউ আপনারা আপনাদের বড়মাকে সহ্য কর্তে পারত্নে না।

শচীন্দ্র আর স্বাতী একই সদ্দে ঐ সময় এসে ঘরে ছুকল। গণেশ কোন কথা তদের বলেনি। দুজনেই ঘরের মর্যে অত লোক ও থানা-অফিসারকে দেথে একটু যেন অবাকই इয়।

শচীদ্দ্র বলে, কি ব্যাপার, কি হয়েছে রে বড়দা? জগদীন্দ্রর মুথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে শচীন্দ্র।

আমি বলছি শচীব্র্রবাবু,-কিরীঢীই বলে, আপনাদের বড়মাকে কে যেন এবটু আগে খুন করেছে।

খून!
शूँ!
কি বলজেন আপনি?
ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর হন্লে সত্যিসত্যিই তাই ঘটেছে। She has been brutally murdered.

স্বাতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল ; সে হঠাৎ বলে, এই রকমই যে কিছু একটা শেষ পর্যশ্ত ওর ভাগ্যে ঘটবে লে জামি জানতাম।

कि বললেন? किরীটो ग্বাতীর মুখের দিকে তাকাল।
বল্গছি ওর বরাতে বে শেষ পর্যষ্ত এমনি একটা কিছু ঘটবে, সে তো জানাই ছিলি।
কেন্ন
তামন দাভ্রিক, হৃদয়হীন স্ত্রীলোকেব পক্কে ওই রকম একটা কিছু ঘটাই তো স্বাভাবিক। আপনি তো জানেন না-কতটুকু পরিচয় ওর আর এ দুদিন্ন পেয়েছেে ? আমরা দীর্घদিন ধরে এর কাছে থেকে বুঝত্ত পেরেছি, কি টাইてের স্ত্রীলোক ছিল আমাদের বড়মা। আপনাদ্রে ওপর বুঝি খুব অত্যাচার করতুন?
কিত্তু আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না, यদ্রিও দুদদিন থেকে এ বাড়িতে আপনি আफ़ন আমি জানতে পেরেছ্লিাম। আজই সকালে sনেলের কাছ থেকে-

জয়স্ত চৌধুরীই তথন পুনরায় কিরীটীর পরিচয়টা ওদের কাছে বাক্ত করে।
স্বাতী সব ওনে বলে, ও আপনি ওই ডাইনি বুড়ীর আমন্ত্রণ নিढ্যেই এখানে এসেছিলেন আমদের ওপর খবরদারী করতে যখন, তখন তো তার সত্য পরিচয়টট নিশ্চয়ই আপনার সর্বাগ্র জানা দরকার বিশেষ করে आমি নিশ্চয় জানি, সে পরিচয়টা आপনি তার পাননি যথন-

বেশ তো, বলুন না پनি।
এক জঘন্য প্রকৃতির নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন তিনি।
কি রকম?
সে ইত্হিহাস বর্ণনা করতে গেলে পুরো দিন লেগে যাবে। কিক্ট জয়ন্তদাও তো তকে -চিনত, তার কাছেভ কিছু আপনি আগে শোনেননি?

ওনেছি কিছু কিছু, আপনিভ বলুন না।
এই শে দেথছেল আমার সহোদর জাই কটিকে, এদের চারটেকে একেবারে ভেড়া করে রেখখছিল মহিলা। এই বে বাড়িটা-ইল্দ্রালয় যার নাম-এর आসল নাম কি হওয়া উচিত ছ্লি জানেন? নরকানয়। কতকজুলো জ্যান্ড মানুষকে অनুকম্পা ও সাহায্য করার जান করে

দিনের পর দিন রাতের পর রাত চরম জঘন্য নির্যাত্ন চালিয়েছে, আর তার ফনে যা হবার ঠিক তাই হয়েছিল, এরা সকলে মুথে যতই শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাক না কেন্ন, মনে মনে করত প্রচণ্ড ঘৃণা।

ঘৃণা!
হাঁ, ঘৃণা। অথচ মজা কি জানেন, ज্ৰু এরা কেউ বিদ্রোহ করতে পারেনি-এই বিচিত্র বন্দীশালা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। এর চেয়ে দুঃখ, লজ্জা ও ভীরুতার আর কি থাকতে পারে বলতে পারেন?

একটু থেমে স্বাতী আবার বলে, কাজ্জেই আজ যা ঘটেছে, সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিস্তু দুঃখ হচ্ছে আমার, আমি যথন এই বনদীশালা ছেঁঢেে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হর্যেছি, ঠিক সেই মুহ্রের্তে ব্যাপারটা ঘটল।

আপনি কি-
হ্যা, সকানেনই অনিন্দ্যর আসার কথা-আমকে সে নিয়ে যাবে এখান থেকে বলে গিয়েছে।

আপনার চলে যাবার কথাটা আপনার বড়মা জানত্তে?
श्याँ।
आপনি বলেছিলেন বুবি?
হ্যা, কাল দুপুরেই জানিয়ে দিढ্যেছ্লিাম।
তিনি কি বলেছিলেন?
বলেছিল, তহলে जর সম্পত্তির একঢা কপ্দ্দকও আমি পাব না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিনাম তাকে-চাই না।

তাহলে দুপুরে আপনার সঙ্গে আপনার বড়মার লেখ্যা হয়়েিল?
হ্যা।
আপনার মেজদা কথ্াটা জানত্নে কি?
হাঁ, তাকে বলেছিলাম।
কিরীটী এবার শচীন্দ্রর দিকে ফিরে তাকাল, আপনার নামই শটীী্র্র চৌধুরী?
शँ।
आপনি আপনার ঘরেই ছিলেন এতশ্ষণ বোধ হয়?
হ্যा।
গানের আসরে यাননি?
না, ওসব आমার ভাল লাগে না।
আচ্ছা শচীনবাবু, শেষ আপনার বড়মার সঙ্গে কখন দেখা হ়য?
গত্কাল সন্দ্যায়।
কি কथা रुয়েছিল তাঁর সঙ্সে আপনার?
বিশেষ কিছুই না।
ক্রমশ রাত শেষ হয়ে আসে।
 গিয়েছিন।

## ॥ তেরো ॥

দুঃসংবাদটা চাপা থাকে না। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ-কান ও-কান হতে হতে সংবাদ সমञ্ত ইন্দ্রালয়ে ছড়িয়ে যায়।

কিরীটীর অনুরোধে চৌবেজী ইন্দ্রালয়ে পুলিস-প্রহরা মোতায়েন করেছিলেন ইতিমধ্যে এবং নির্দেশ জারি কর্রে দিয়েছিলেন তাঁর বিনানুমতিতে কেউ ইন্দ্রালয় ছেড়ে আপাততঃ যেতে পারবে না।

সকলকেই আপাততঃ নজরবন্দী থাকতে হবে। রীতিমত এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।
উৎসব আরো ক’দিন হবার কথা ছিল, কিন্ত্র চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকস্মিক মৃত্যু আততায়ীর হাতে হঠাৎ যেন সব কিছুর ওপর একটা পুর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিল। আনন্দ-কোলাহল মুখরিত ইন্দালয়ের ওপরে হঠাৎ যেন শোকের একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে।

উৎসব থেমে গিয়ে যেন একটা শ্মশান-স্তন্ধতা নেমে এসেছে ইন্দ্রালয়ের ওপর।
দুটো দিন अমনি করে কেটে গেল আরো।
কিরীটী মধ্যে মধ্যে এক-একজনকে আলাদা করে তার ঘরে ডেকে এনে আরো কিছু কিছু প্রশ্ন করেছে এবং সবার্ई জান্রে পেরেছে কিরীটীর কথায়, পুলিস এবং তার ধারণা, বাইরের কেউ চিত্রাঙ্গদা দেবীর নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী নয়।

হত্যা করেছে চিত্রাস্গদা দেবীকে বাড়ির মধ্যে যারা সে-রাত্রে উপস্থিত ছিল, অর্ধাৎ চিত্রাঙ্গদা দেবীর কোন আপনজনই, বিশেষ করে যাদের অন্দরে ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে অবাধ গতিবিধি ছিল।

কথাটা শোনা অবধি সকলেইই যেন হুাৎ কেমন বোবী হয়ে গিয়েছে। সকলেই পরস্পর মুথ-চাওয়াচাওয়ি করছ্ সর্বক্ষণ। একের অন্যের প্রতি কেমন যেন সন্দিभ্ধ দৃষ্টি। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের দিকে কেমন সক্দেছ নিয়ে তাকাচ্ছে।

কে-ত্তদের মধ্যে কে? কে হত্যা করল চিত্রাঙ্গদা দেবীকে?
জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র ও জয়ন্ত, বিশেব করে ওই পাচজন্-পাঁচ ভাইয়ের মনৌই যেন ওই কথাটা घুরে ফিরে উদয় হয়।

স্বাতীও তাকায় তার ভাইদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।
কে-কে হত্যা করল্ ?
আর ওদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সুধনাও।
কেউ কারো সঙ্গে মন খুলে কথা পর্যন্ত যেন বলতে পারছে না, কথা বলতে গিয়ে থেমে याচ্ছে।

সবাই যেন নিজ্জের নিজের মনের মধ্যে গুমরোচ্ছে। বিশ্রী অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি।
সেদিন দুপুরে কিরীটী তার ঘরের মধ্যে বসেছিল, বাইরে ফণীন্দ্রর গলা শোনা গেল।
মিস্টার রায় আসতে পারি?
আসুন-আসুন!
 পা টেনে টেনে ফণীন্দ্র এসে ঘরে पুকল।

কিরীটী অমনিবাস (১২)—8

বসুন।
মিস্টার রায়!
বनूন?
এরকম করে তো আর পারছি না মিস্টার রায়—এই যে সর্বক্ষণ এক সন্দেহের দুঃসহ यষ্ত্রণা-সত্যি বল্লছি আর কটা দিন এভাবে থাকলে হয়ত পাগল হয়ে যাব।

আমি তো আপনাদের প্রত্যেককেইই বলেছি ফনীন্দ্রবাবু, আপনারা যে যা জানেন—কোন কথা গোপন না করে অকপটে আমাকে জানতত দিন। তাহলে এভারে আপনাদের কষ্ট পেতে হয় না। —আমিও ব্যাপারটার একটা মীমাংসায় প্ৗৗছতে পারি।

কিস্ত্ আপনি বিশ্ধস করুন, সব কথাই আপনাকে অন্ততঃ আমি বলেছি।
ना।
কি বললেন?
আপনি সব কথা বলেননি।
বলিनि!
ना।
কি কথা আপনার কাতে আমি গোপন করেছি?
গোপন কর্রেছেন সে-রাত্রে-মানে দুর্ঘটনার রাত্রে রাত সোয়া নটা থেকে রাঁ゙ শৌলে এগারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন।

আমি তো আমার ঘরে ঘুমিল্যেছিলাম ওই সময়টা।
ना।
হাঁ!, আপনি বিশ্বাস করু-
বিশ্ধসস আমি করতে পারছি না।
পারছ্ছে না?
ना।
কেন ?
কারণ রাত দশটা নাগাদ আপনাকে আমি গানের আসরে দেণ্থেি
না না, মানে—
অস্বীকর করবার চেষ্টা করছ্নে কেন্ন ? আমি আপনাকে দেখখছি-বলুন, সেরাত্রে আসরে आপनि যানनि?

হ্যা-গিয়েছিলাম, বড়ে গোলাম আলি যখন গান ধরেন।
হঁঁ, রাত ঠিক দশটায়—আমার মনে আছে তিনি গান ধরেছিলেন।
گ্যা, মিস্টার রায়, অস্বীকার করব না-গিয়েছিলাম আমি। কিষ্ভু শরীরঢা ভাল না थlকায় একটু পরে চলে আসি।

তাহলে আপনি যে বলছিলেন, সেদিন সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ডাকা পৰৰ্ব আপনি ঘরে犭ুয়েছিলেন, সত্যি নয়?

ফণীৗ্দ্র মাথা নীমু করে।
কथাটা আপনি সেদিন স্বীকার করেননি কেন?
 ©O

थাকতত পারে আমার?
সেকথা যদি বলেন তো স্বার্ধ আপনার আছে বৈকি।
স্বার্থ আছে? কি স্বার্থ? বড় বড় চোখ করে তাকায় ফনীীদ্র কিনীটীর চোখে দিকে।
প্রথহ ধর্ন, বড়মার মৃত্যু হলে আপনি নিয়মিত মোঢা এশনা মাসোহারা পারেন তাঁর
 মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ভয়ে জুজুর মত থাকতে হরে না-অই ব্দী-জীবন কাটাতে হবে না-এই যস্ত্রণা থেকে মুজ্তি পােন।

যম্রণণা থেকে মুক্তি!
নয়? ভেরে দেখুন, আপনারা প্রন্তেক ভাইবোনেরাই কি আপনাদের বড়মার প্রত,

 निশ্চিন্ঠ আহার কিংবা থানিকটা অর্থ্রে স্বাছ্ছন্দা ও নিশ্চিচ্তা নিভ্যেই जার জীবন্ের যা কিছু কাম্য পেয়ে যায় না বা তার মনটা সব দিক দিয়ে ভরে ওঠঠ না-তার সব অভাব অভিয্যোগ মিটে যায় না। সে চায়- उयू পে কেন্ন, প্রতিটি মননমষই চায়, जার বাক্কিস্বীধীনত সবার ఆপরে ; এখানে সকল প্রকার স্বাছ্ছন্দ্য ও আরামের মধ্যে থেরেও সৌই স্বাধীনতাটুফুর
 মরেনनि? এই চার দেওয়াन থ্থেক্কে মুক্ চানनि?
 ফণীী্দ্র বলে ওঠ১।

তার চোে-মু্ লাল হয়ে ওঠ১।

 ডানাকে অনডগ্তু থাকায় অবশ করে দেয়, আপনাদরর চিক লেই অবস্থ হর্যেছিন বলে।

তবু-ত্বু মাঝে মাকে মনে হয়েছে-
বের হয়ে পড়েন, তাই না? ততু পারেনनি। কারণ পা দুটোই বে আপনাদের অবশ হয়ে গিট্যেছিন, তই নযয়? চৌকাঠ ডিঙোবার জন্য মনের ব্যে সাহসের দরকার, সে সাহসের মেরুদণটাও ভেঙে দিল্যেছিলেন আপনাদের ওই বড়ম। আর সেই অক্ষমত ক্রমশ
 তুলোছিল, তাতে করে কেবলমাত্র আপনি ক্নে, আপনাদ্রে চার ভাইয়ের মধ্যে বে কারুর


ফনীঁ্দ্র বেন বোবা হয়ে যায়। সে মাथা নীচু করে বসে থাকে।

 आমি জানি, তখন সে মরীয়া হয়ে ওঠে—আর তখন তার পক্কে কোন কাজই অসাধ্য थাকে ना।

কিরীটীবামু!
बनूন?

সত্যিই কি আপনি-
कि?
মনে করেন আমাদের মধৌেই কেউ-
এই বাড়ির মধ্যে সে-রাত্রে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যেই একজ্জন।
কে?
আপনিইই ভেবে দেখুন না কে হতত পারে!
ফণীन্দ্র অতঃপর হঠাৎ যেন চুপ করে গেল। একটু পরে যেন কেমন চোরের মত निঃশক্পে ফণীন্দ্র ঘর থেকে বের হয় গেল।

কিরীটী চেয়ে থাকে তার গমনপথথর দিকে।
ডান পা-টা টেনে টেনে ফণীন্ড্র ঘর থেকে বের হয়ে গেন। এসেছিল্ল একটা প্রতিবাদ बनाएে, এখন যেন ভীত চোরের মত মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

## II চোচ II

কালো রঙের গ্রেট কোটটা শেষ পর্যণ্ড পাওয়া গেল বাগানের মধ্যে।
বাগানে একটা গাছইর ডালের সঙ্গে ঝুলছিল, একজন পুলিসেরই বাগানটা অনুসন্ধান কর়তে করতে চোথে পড়ে। কোটण হাতে পুলিসটট কিরীটীর ঘরেই এসে ঢুকল্ল!

চৌবেজীও ওই সময় কিরীणীর ঘরের মধ্যে বসেছিল। চিত্রাঙ্গদা দেবীর হত্যার ব্যাপার निয়ে আলোচনা করছিল।

ইতিমধ্যে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গিশ্যেছিল। পুলিস-প্রহরীর চোথে ধুলো দিয়ে হঠাৎ গতরাত্রে সুধন্য ইন্দ্রালয় থেকে উধাও হয়ে গিত়্েছিল। কিন্তু বেচারা বেশি দূরে যেড্র পারেনি। কাতরাসগড় ছড়িয়ে ত্তেুনিয়া হন্টের ক্রাছাকাছি পরের দিনই সন্ধ্রায়ই সুধন্যা ধরা পড়়ে যায়।

সুধনাকে পুলিস ধরে নিয়ে এসেছে।
চৌবেজীর ইচ্ছা ছিল সুধ্যাকে निয়ে গিয়ে একেবারে হাজাত পোরেন ; কারণ চাঁর ধারণা চিত্রাঙ্গদা পেবীর হত্যাকারী আর কেউ নয়-এআই সুধनাই।

কিক্ত্র কিরীটী বলেছে, না চৌবেজী, তাড়াহুড়ে করে কিছু করবেন না।
আপনি বুঝতে পারছ্নে না মিস্টার রায়,-চৌবেজী বলেছিলেন, ওকে ছেড়ে রাষচে বিপদ্দ হরে।

কিছু হবে না আমি বলছি। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে।
কিন্ধু গ্যারান্টিই বা কি?
গ্যারাপ্টি ওর নিজের চরিত্র।
বুঝলাম না আপনার কথাটা মিস্টার বায়!
ও পালিয়ে যেতে পারে না—পালাবার মত শক্তি ওর নেই।
কিল্টু-
আমি आপনাকে আগেই বলেছি চৌবেজী-আবারও বনছি, হত্যাকারী ও নয়।
তাই यদি নয় তো ওকে ছেড়ে দিলেইই তো হয়, নজরবন্দী করে রাখবারই বা দরকার

কি?
দরকার আছে। যে দাবাখেলা আমরা শুু করেছ্ছি, সেই দাবার ছকেরই জ জানবেন মোক্ষম একটি ঘুঁটি—একটি বোড়ে। সেই বোড়ের চালটি ঠিক সময়মত যখন দোব, দেখরেন সমস্ত কুয়াশা কেটেে গেছে।

## কুয়াশা!

হ্যা-লক্ষ্য করেজ্নে, আজ কদিন থেকেই ভোরের দিকে কি ঘন কুয়াশা নামছে! হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে।

乡্যা, দেবেছি। কथাটা বলে চৌবেজী কেমন যেন বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন্ন কিরীটীর মুখের দিকে।

আজও চৌবেজী আবার এসেছিল সুধন্যকে হাজতে নিয়ে গিয়ে পোরবার জন্য, কারণ ধরা পড়বার পর সুষন্যকে আবার এনে ইদ্দ্রালয়ের মধ্যে নজরবন্দী রাখা হয়়েছিল কিরীটীরই অনুরোষে। यদিও চৌবেজীর এতটুকু ইচ্চা ছিল না সুধনারকে আবার ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়ে आনতে, কিস্ট কর্ছৃপক্ষে নির্দিশ অমান্য করতে তিনি পারেননি। ওখানকার এস. পি. মিঃ সুন্দরায় চৌবেজীকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, কিরীীটী যেমন বলবে, তাই যেন চৌবে করেন।

চৌবেজী বলেছিলেন, খুনীকো এ্ৰ কোচিমে রাখনা আচ্ছা নেহি!
नেকিন্ন চৌবেজী, ম্যায়নে ত বহহত দৰে কহ চুকা, উয়ো মুজলিম নেহি হায়। কিরীটী বলে।

মায়নে ভি ত ইতনা সাল বহি কাম কর রাহা হ্যায-আগর উয়ো মুজলিম নেহি হোগা जো—ম্যায় পুলিসকো নোকরি ছোড় দুঙ্গা।

কিরীটী হাসে।
আর ঠিক সেইসময় পুলিসটা কোটটা নিয়ে ঘরে ঢেকে, হ্ুর, লেখিয়ে ইয়ে পেরকা উপরসে মিলা!

চৌবেজী বিশেয কোন আগ্রহ দেখান না বাপারটায়। ওভারকোটটট কিকীীটী যখন অনুসন্ধানের কथ্থা বলেছিল, তথনো বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি চৌবেজী।

চৌরেক্জী বলেন, রাখ দো-আভি-
পুলিসটি চলে यাচ্ছিল কিন্তু কিরীটী বাধা দিল। ডাকল, দেথি, দাও তো কোটটা।
পুলিসটা কোটটা কিরীটীর হাতে ডুলে দিল।
কিরীটী প্রথমেই কোটটার পকেটঔনো ভাল করে পরীশ্শ করে একটার পর একটাউত্গ্নেখযোগ্য কিছুই মেলে না।

মেলে—একটা রুমাল, একটা দেশলাই আর একটা সিগারেট-কেস।
চৌবেজী চেট়ে চেয়ে কিরীটীর ব্যাপারটা দেখছিলেন—ঠোঁটের কোণে একটা অবজ্ঞার হাসির ক্পীণ বিদ্যুৎ ভ্যে।

কেয়া রায় সাহাব, কুছ মিলা ?
কিনীৗী কোন জবাব দেয় না। बভার<োট্টার কলারের কাছ থেকে, একটা চুল টেনে বের করছে তখন সে।

চুলটা টেনে বের করে নারের কাC্ निख্যে সিয়ে গক সোঁকে।
 কেয়া आপरো মनুম হে জায়া ֶুনী কৌন?

কিনীত্রী ফিরে তাকাল এবার চৌবৈজীর মুখর দিকে। কিন্রীটীর দু-ঢোখের দৃষ্টিতে যেন বিদুযতের আলো wণেকের জন্য নিলিক দিত্যে ওঠ১।

শাণ্ত গলায় সে বলে, বেশখ, এই দুলট্ট থেকেই 丬ুনীর পাত্ত আমি পেত্যে গেছি চৌৈেী।

সाচ?
হাঁ, মুৰ্বে মিল গিয়া।
कৌन था উয়ো?
小ো দিন বাদ आপরো বাতায়েঙ্গ।
সाठ?
জরুর
কক্যা ম্যায়ন গ্যাওফাফ লাউ?
আभর आপকে দিল চাহহ ত—আচ্श চৌবেজী, आমার একট্ কাজ আছে। বলতে বলতে কিনীীী সহসা চেয়ার তেए়ে উঠ্ঠ मাঁড়াन।

जाइলে ওই কথাই রইল, কাन आসাসরেন-সকানেই--আচ্ম নমজ্তে।
किনীणী आর দাঁড়াল না, মধ্বাবতী দ্রজজপথে घরের মধ্যে ছুকে গেল। ঢৌবেজী जারপরু কক়্েক সেকেঙ ঘরের মধ্যে একা একা দাঁড়িহ্যে থেকে ধীরে ধীরে দরজজা দিকে जधमर হल।

ওই দিনই সন্ধ্যার দিকে কিন্রীঢী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বলে একটা বই পড়ছ্নি, মনীদ্র এসে ঘরে ছুকল।

এদিকে ওদিকে চাইতে চইতে মনীদ্র ঘরে এলে ছুকল।
মিস্টীর রায়!
 বইটট মুড়তত মুড়তে মণীদ্দ্রর দিকে তকিক্রে বনল।

আমার অপেক্প করছিলেন?


মনীল্র বসে না, কেমন যেন ইত্ততত করে।
आমি জানতম মনীদ্দবারু, আপনি आসবেন-বসুন।
आপনি জনतতন আমি आमব।
शाँ, জानতाম।
কিষ্ট--
বमून।


কি ভাবছ্নে-যা বলতে এসেছ্নে, বলুন। ভয় নেইই আপभার্প, निর্ভয়ে বলুন।
মিস্টার রায়, ফণী এসেছিন আপনার কাছ্, তাই না?
亦।
কি বনেছে সে?
अনেক কিছুই বলেছ্নে, या পুলিসের কাছে জবানবন্দিতে সে-সময় তিनি बলেনनि। তাহলে সে সব কিছু বলে দিয়েছে আপনকে?
शॉ!, সব।
উইল বদলের কथा?
উইল!
হাঁ, বড়মা যে সেদিন তাকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর আগের উইল বদলে ফেলবেন!
বলেছ্ছেন বৈকি।
কথাটা অবিশ্যি বড়মা আমাদের তিন ভাইকেই জানিয়েছিলেন।
কিরীটীর চোখের মনি দুটৈা সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিস্তু মণীন্দ্রর সেটা নজরে পড়ে না।

আপনাকে কবে বলেছিলেন কথাটা তিনি?
যেদিন দুর্ষটনাটা ঘটে, সেদিনই সন্ধ্যার সময়, যখন স্বাতীর জন্য আমি বড়মাকে অনুরোধ জনাতে যাই—

কি বলেছিলেন তিনি ঠিক?
স্বাতীর বিয়ের কথা বলত্তেই হঠং তিনি চটে উঠলেন। বললেন, তোমদের যার যা খুশি তেেরা করতে পার—যেখানে যার খুশি তোমরা এই মুহ্তুর্তে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পার। পথের ভ্খিারী—তোমাদের এনে ক্ষীর আর ঘিয়ের বাটি মুথে তুলে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি সে দয়াটা তোমদের প্রতি দেখানোই আমার ভুল হর্েছে। পথের কুকুর চিরদিন পথথর কুকুর থাকে-তাই সব থাকো গে। দূর হর্যে যাও সব এখান থেকে, তোমাদের করো সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই-কালই আমি নতুন উইল করে কোমরা কেউ যাতে একটি কপর্দকও না পাও সে ব্যবস্থা করছি।

জারপর?
আমারও হঠাৎ রাগ হয়ে গেল-আমিও কড়া কড়া কয়েকটা কথা งनिয়ে দিলাম বড়মাকে।

কি বলেছিলেন তাতে তিনি?
বলেছিলেন, তোমাদের সব চাবুক মারা উচিত থামের সহ্গে বেঁ兀ে, নিমকহারাম কু্্যার দল! তাতে আমি বলেছিলাম-

कि?
তাহলে তোমাকে জাান্ত রাখব না জেনো।
বলেছিলেন आপনি?
হাঁ—या কোনদিন হয় না—इঠাৎ যেন মাথার মধ্যে আমার আগুন জ্রলে উঠেছিল। পরে নিজেই অবাক হয়েছি কি করে বলতে পারলাম ও কথাগুলো বড়মাকে!

মারতে মারতে নিরীহ একটা বিড়ালছানাকে কোণঠাসা করলে, সেও শেষ পর্যন্ড থাবা

তুলে নখর বের করে শেষবারের মত বাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করে মণীীক্দ্রবাবু, আপনিও ঠিক তাই করেছিলেন।

কিন্ত্ত বিশ্ধাস কর্রুন্ন, সে আমার মনের কথা নয়-রাগের মাথায় যাই বনে থাকি না কেন-

কিরীটী মৃদু হাসে।
মণী育 বলে, ঢাঁকে হত্যা করব আমাদের স্বপ্নেরও অতীত।
মণীন্দ্রবাবু, একটটা কথা-
মণীল্র্র কিরীঢীর দিকে তাকাল।
সে-সময় ঘরে আর কে ছিল মনে আছে আপনার?
সুরতিয়া ছিল।
আর কেউ না?
না, তবে বের হয়ে যাবার মুখে জয়ন্তদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলি, তাই মনে হয়-

कि?
সেও আমাদের সব কথা उনেছিল।
ठिক आছে, আপনি এখন আসুন।
কিরীটীবাবু!
बलून?
আপনি কি সত্তিই বিশ্বাস করেন, আমাদের ভাইদের মধ্যোই কেউ একজন-
. সেটা ভাবাই তো স্বাভাবিক।
কেন্ন
কারণ তাঁর পুর্বের উইল বদল করবার ইচ্ছাটা। সেই আশস্কায় তুাকে আপনাদের হত্যা করাটা খুবই তো স্বাভাবিক।

না না, তাই বলে হত্যা করব?
মানুষ মানুষকে বেশির ভাগ ক্কেত্রেই, এক্মাত্র দুর্ষ্য ক্রিমিন্যাল ছাড়া, চরম কোন উত্তেজনার মুহুর্তেই হত্যা করে বসে বা চরম আঘাত হেনে বসে।

মণীক্র্র আর কোন কথা বলে না।
ধীরে ধীরর একসময় নিজ্জের চেয়ার ছেড়ে উढেে ঘর থেকে বের হত্যে যায়। আর কিরীটীও যেন নিজের চিন্তায় নিজে ডুবে যায়।

তার পরদিনই ভোরবেলা কিরীটী কলকাতায় চলে গেল এবং একদ্মন পরে আবার সষ্ধ্যায় ফিরে এল।

কাল-আগামী কালই, কিরীটী চৌবেজীকে বলেছে আততায়ীকে ধরিয়ে দেবে।
কিরীটী ফিরে এসেছে শুনে জয়ন্ত চৌধুরী তার ঘরে এসে ঢোকে।
আসুন জয়্তবাবু।
মিস্টার রায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।
কি বলুন তো?

এভাবে কতদিন আর নজরবদ্দী হয়ে এই ইন্দ্রানয়ে থাকতে হরে?
দूঃชvর রাত্রি जবসান-্রায়?
जবসান-প্রায়?
शाँ। বमুন, आপনার সঙ্গে आমার কিছू কথ্থ আছে।
তারপর কিন্রীটী ও জয়ञ্তর মধ্যে প্রায় ঘন্টাখান্নক ধরে কথাবার্ত হন এবং রাত প্ৌনে আটট नাগাদ জয়্য ককগীটীর घর থেকে বের হশ্েে গেল।

কিনীটী তার ক্সান্ত দেছঢা আরামক্পোরার ওপর শিথিল করে লেয়।

## n পनনর !

পরের দিন রাত্রে।
রাত তখন বারোটা বেজে গিয়েছে।
সম্স্ত ইন্দ্রালয় যেন একেবারে নিস্তক নিঝুম হহয়ে গিয়েছে। কিীীটী আলো জ্রেলৌই শ্যে ছিল শय্যার ওপর চোখ বূজে। ঘুমোয়নি। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে দেখে শয্যা হতে উঠে পড়ল।

প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। উটে প্রথমেই ঘরের আলোর সুইচটা টিপে নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেন।
 মনে হয়।

অন্ধকারেই কিরীটী তার শয়নঘরের মধ্যস্থিত শপপ্ত দর্গা থুলে—যে দরজাপথে জয়ল্ত তাকে প্রথম রাতে গোপনে অন্য একটা সিঁড়ি দিতো চিত্গাপ্গ দেবীর বসবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিরীটী।
দরজজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিরীটী বন্ধ দরজাটার গায়ে টুক টুক টুক করে পর পর তিন্টি মুদু টোকা দিল। ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল।

ঘর অন্ধকার।
কিরীটী চট করে ঘরের দরজা খুলতেই ভ্তের पুকে যায়।
কে!
কিরীট সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুরতিয়া।
সুরতিয়া কয়েকটা মুহুর্ত যেন বোবাদৃষ্টিতে কিরীঢীর মুথের দিকে তাকিয়ে প্রপ্ম করে, বাবুজী आপ?

হ্যা। সুরুতিয়া, তোমার সঙ্গে আমার কয়েক্টা কথা আছে।
কেয়া আপ পুঝনে চাহতে হে বাবুজী মুঝসে?
কিনীটী সুরতিয়ার মুথের দিকে তীক্ক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কয়েেকটা মুহূর্ত, তারপর তার জামার পকেট থেকে সেদিন চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়নঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পাওয়া ভাঙা

কাচের চুড়ির לুকরোটা বের করে সামনে মেলে ধরে বনে, দেখ তে সুরতিয়া, এাা কি। সুরতিয়া একাু ব্যে অবাক হয়ে কিরীটীর জাত্র পাতায় जাঙা কাচের চুড়ির לুকরোটর দিক্কে তাক্য়ে পালট প্রশ্প করে, কেয়া!

বুকতত পারছ না?
মালুম হোত হায় মুড়িয়া কি ఫুকন্রা!
ठिक। কিত্ট কোথায় পেক্যেছি জান এনা?
কেথায় বাবুজী?
 তোমার দিদিমণির হাতেও নেই-আাছে দেখছি তোমার হাতে।

কেয়া মতলব?
বুব্মজে পারছ না সুরতিয়া?
नেरि ত!
এण তোমারই হাতের একটা ভাঙা চুড়ির টুকরো।
আমার?

आমার চুড়ি-ভাঙt!
হাঁ, जোমার। আর এটা কথন তেঙেছিন জান?
কچन?
সে-্রাত্রে-গণণশকে ডেকে দেবার পর, গণেশ তোমার রাণীমার ঘরে ঢুকে জয়ষ্ব্বাবুকে ডাকরে বের হর্যে যাবার পর। এখন বল স্রোচ্রে রাণীমার নির্দেশশ গণেশকে ডেকে দেবার পর ডুমি কোথায় গিয়েছিলে।

কেন্ন, নীচু বাগানে বেখানে গানবাজনা হচ্ছিল--
ना।
বিশিায়াস কিজির্যে বাবুজী-
নেহি, তুম ঝুাট কহেতে হো।
चौ!
گ্যা বুট-সাচ্ সাচ্ বাত।।
नেরেন্ন বাবুজী-
সাত্ বাত ছুপানেসে কুছ ফায়া নোি হোগা-বাতাও-
मুরতিয়া রোবদূষ্টিতে চেট্যে থাকে কিরীঢীর মু:খর দিকে।
কিন্রীঢী বলে চcে, গণেশকে ডেকে দির্যে সোজা ঢুমি বাগানে যাওনি সের্রাত্র। লোথায় গিল্রেছ্লো বল?

## সুরততিযা চুপ।

आমার ধারণা यদি মিথ্েে না হয় তো সে-নাত্রে ঢুমি নীচে আমার ঘরে पুকে «ে পथ দিয়ে এইমাত্র আমি এসেস্, সে পথ দিয়ে গোপনে ওপরে উঠঠে আলো-, जারপর বল তুমি কি করেহ?

আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না বাবুজী। আমি কেন আবার ওপরে আসব? ©b

এসেছিলে তেমার কাজ্র এবং তর প্রমাণ আছছ।
नেরেন্ন কিंউ?
কিंউ? হ ঠাৎ কিরীীী প্রশ্ন করে, সুষন্া কে?
সুধन্য!
বল সে কে?
ওকে আমি চিনি না।
চেন।
नেशि।
आমি তাহলে বলি সুধন্য তোমার কে, তোমার ছেলে।
বাবুজী!
হাঁা-রাজাবাবুর ঔরসে তোমার গর্ভে ওর জন্ম।
ना, ना-
আর্ত চিৎকার করে ®ঠে সুরতিয়া।
হাঁ, जোমার ছেলে। আা সেকথা তোমার রাণীমাও জানতেন বরৌই নিজ্রের স্বামীর লজ্জাকে ঢাকবার জন্য-নিজ্জের आড্জিজাত্যকে বাঁচানোর জন্য তোমার এবং পাছে তুমি সব কথা প্রকাশ করে দাও, সেই ভয়ে সুধনাকে থোকে থোকে টাকা দিয়ে এসেছ্ছে বারবার। কেমন, তাই নয় কি!

সুরতিয়া একেবারে নিশ্শুপ।
সুধন্য তোমার ছেলে অবিশ্যি जে কথাট পখনো জানে না। কিন্তু তোমার ব্যাক্মেলিং র্রুমমঃ যখন দিন্নের পর দিন বেড়েই ঢলতে লাপল, তখন তিনি আক্রোশের মাথায় বলে বসেন উইল তিনি বদল করবেন-যে উইলে সুধনারও একটা মোটা শেয়ারের ব্যবস্থা ছিল তাঁর সম্পত্তির-

কি.রীটীর কथা শেষ হল না-একে একে ওই সময় ঘরে এলে ছুকল জগদীন্দ্র, মণীর্র্র, ফণীন্দ্র, শচীन্দ্র, স্বাতী, যোরেনবাবু, চৌবেজী ও সবশেবে জয়ন্ত।

এই যে আসুন আপনারা।
হ্যেৎ জয়ন্তকে ঘরে ঢুকতে দেতে র্যে একটা ক্রুদ্দ বাঘিনীর মতই কোমর থেকে ধারালো একটা ছ্ছোরা বের করে জয়ণ্তর ఆপরে বাঁপিয়ে পড়ল সুরত্তিয়া।

বেইমান।
সকলে মিলে সুরতিয়াকে ধরে কেলবার আগগই ছোরাটা জয়ন্তর হাতে বিঁধে গিয়েছিল। তবে বেশী আঘাত লাগেনি।

চৌেজী ও মষ্পীদ্র দুজনে সুরতিয়াকে ছু হাতে শক্ত করে ধরে ফেনেন।
সুরতিয়া তখনো ক্ষিপ্র বাঘিনীর মত চেচচাচ্ছে, ছোড় দো—ছোড় দো মুঝো-ও বেইমানকো হাম খত্ম কর দুপ্গি।

চৌবেজীর ইঙ্গিতে দুজন পুলিস এসে ধরে সুরতিয়াকে।
কিরীটী বলে, বলেছিলাম চৌবেজী, আততায়ীকে আজ ধরিয়ে দেব। হাতকড়া লাগান, সে-রাত্রে সুরতিয়াই চিত্রাঙ্পদা দেবীকে হত্যা করেছিল আর ঐ ছোরাটা দিত্যেই।

## ！

ঘরের মধ্যে যেন সহসা বজ্রপাত হল।
সকলৌই স্তম্তিত，নির্বাক।
আরো কিছুক্ষণ পরে－সুরতিয়াকে পুলিস－ভ্যানে তুর্লে হাজরে পাঠাবার পর চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে বসেই কিরীটী ওদের সকলকে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে।

কিরীটী বল্গতে থাকে，প্রথম দিনই চিত্রাঙ্গদা দেবী সুধন্যকে নিয়ে তাঁর শয়নঘরে চলে যাবার পর চিত্রাঙ্কদা দেবীর স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর एটৌোর দিকে আমার নজর পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পাতায় ভেসে ওঠে সুধন্যর মুখটা।

দুটো মুখের মধ্যে আশ্চর্য মিল！
তারপরই সুধন্যকে ওইভাবে চিত্রাঙ্গ मেবীর কাছে বার বার এসে টাক্যার দাবি করা ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর টাকা দেওয়ার বাপারটা মনের মব্ব্য আনাগোনা করতে থাকে আমার। বুঝতে পেরেছিলিাম আমি—কোন গূ！কারণ না থাকলে চিত্রাঙ্গা দেবীর মত মানুষ সুধ্যাকে টাকা দেয় না। বিশ্শেষ করে যাকে তিনি সবচাইতে বেশী ঘৃণা করতেন।

ভাবতে লাগলাম কিস্টু কি সে কারণ－কি？
 চৌধুরীর আকর্ষনের কথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে যেন দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেলা সব পরিষ্কার হয়ে গেল।
জয়ন্ত প্রশ্ন করে，কিস্তু ওকে আপনি সক্দু করলেন কি করে？
কিরীটী বলে，নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে，ব্যি বার বার বলেছি সে－রাত্রে বিশেষ কোন পরিচিত জন，যার এ বাড়ির মধ্যে অবাধ গত্বিধি，তাদেরই কেউ একজন চিজ্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করেছে！

玄া।
এবারে মনে করে দেখুন，সেরকম এ বাড়িতে কে কে ছিল－ぶরা চার ভাই ও আপনি ছাড়া আর একজন，সে হচেহ ঐ সুরততয়া－যে রাণীমার একপ্রকার প্রত্যক্ষ সহচরী ছিল সর্বক্ষণের। মণীন্দ্রবাবু ও জগন্দ্রীবাবুকে অনায়াসেই বাদ দিয়েছ্，ি，কারণ ওই সময় ডাঁরা গানের আসরে ছিলেন। অর্থাৎ যে সময় হত্যাকাু সংঘটিত হয়। শচীক্র ও ফনীক্দ্রবাবুকে পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাদ দিই সন্দেহের তালিকা থেকে।

তাছাড়া తঁরা চারজন আর যাই করুন，হত্যা করবার মত নার্ভ বা মনের জোর তাঁদের কারোরই ছিল না। তাহলে বাকি थাকে দুজন－জয়স্তবাবু ও সুরতিয়া। এবং ওদের দুজনের মধ্যে সবচাইতে সে－রাত্রে হত্যা করবার সুবিধা কার বেশী ছিল！সেটা ভাবতে গিয়েই মনো পড়ল সুরতিয়ার একটা কথা，কালো কোট পরিহিত যে লোকটিকে সুরতিয়া সিঁড়ি দির়ার উঠঠ যেতে দেতখছ্লি তাকে নাকি তার জয়ন্তবাবু বলে মনে হয়েছিল।

তারপর？জয়ন্তই জিজ্ঞাসা করে।
অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও দুঃসাহসিকা ছিল সুরতিয়া। কিষ্ব সে একটা মারাত্মক ভুল করে－ জয়ন্তবাবুর নাম করে ও কালো কোটের কথা বলে তার উপরে সন্দেহা ফেলার জনা। ওই কালো কোটের কথ্থ না বললে，তত শীঘ্র সুরতিয়ার় ওপরে গিয়ে সমস্ত সন্দেহ আমার

হয়ত পড়ত না। বুকলাম，কোচ্টার সড্গে রহস্য জড়িরে আছে। आর সুরতিয়াও ভেবেষ্লি， কেটের কथা বলরল কোটের অনুসষ্ধান আমরা করব，এবং পরে यদি প্রমাণিত হয় কোচ্ঢা জয়ন্তবাবুর তাহল্ে তারই ওপর গিত়ে সকনের সন্দেহ পড়বে। সেই জন্যেই বা সেই
 निয়ে এসে গোপনে সিঁড়ির ঘরে লুকিয়ে রেনে দেয়।

উ，কি শয়তাनী！মণীী্দ্র বনে।
শয়তানির চাইতেড সে রাগীমার উইল বमলের কथা 犭ुনে শে মরিয়া হত়্ে উঠেছিল－ কারণ সে বুশতে পেরেছিল্ল আপনাদের করেো জন্নাই নয়－ত্র সুরতিয়ার হাত থেকে নিষ্ধৃতি পাওয়ার জন্নাই তিনি পৃর্বের উইন বদলাতে মনস্থ করেছিলেন－যে উ゙ইলে হয় ত ত্র সুরতিয়ার চাপে পড়েই বাধ্য হয়ে একদিন তাঁকে উইলের মধ্যে সুধন্যর একট্ট ব্যবস্থা করতে रয়েছিল। ঢाँর লজ্জার গোপন কাঁটা ঐ সুধন্য－যে লজ্জা চিরদিন তাঁর মনের মষ্যে গোপন রক্তক্ষয় করিয়েছে।

সুরতিয়া অস্থির হরেে উঠলো। হয়ত রাণীমাকে সে নিরস্ত করবারও চেষ্ঠা করেছে， তারপর কিন্তু পারেনি－ত্ননই হয়ত মনে মনে রাগীমাকে সে ইত্যার সংকপ্প নেয় এবং সুযোগও এসে গেল তার অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ উৎসবের রাত্রেই।

অন্যান্য রাত্রের মত রাণীমা যে লেষ পর্যন্ত উৎসবে না উপস্থিত থেকে রাত দশটা নাগাদ ফিরে আসবেন তা সে জানত ও প্রস্টত रुয়েই ছিন－रলও তাই। রাণীমা রাত সোয়া দশটা নাগাদ যথন ফিরে এলেন－সুরতিয়া তথন দরজার আড়ালে ছোরা হাতে ওৎ পেতে আছে। রাণীমা থেই ঘরে ঢুকেছ্নে，সঙ্গে সঙ্গে পিছ্ন থেকে রাণীমাকে ছোরা মারে সুরতিয়া।

জয়ন্ত প্রপ্ম করে，ঢাহলে গণেশ কার সঙ্F লেখ করের কथা বলল？
গণেশ ভয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। আদৌ সে রাণীমার সঙ্গে দেখা করেনি। ঘরের ভিতর থেকেই সুরতিয়াই রাণীমার গলার স্বর নকল করে জয়ন্তকে ডেকে আনতে বলে আমার ধারণা। তাই না গণেশ？তুমি ঘরে ঢুকেছিলে কি？

আজ্ঞে না，বাবু।
কিরীঢী আবার শুরু করে，গণেশ চলে যাবার পরই ঘরের দরজাটা ভেজ্রিয়ে দিত্রে সুরতিয়া বাগানে চলে যায়，রাণীমাকে হত্যা করে গোপন সিঁড়িপথ দিত়ে নীচে নেশে 刀িয়্রে গণেশকে ডেকে দিয়ে আবার গোপন সিঁড়িপথ ধরেই তাড়াতাড়ি সুরতিয়া ফিরে এসেম্লি， গণেশ রাণীমার ঘরের সামনে পৌঁছ্ার আগেই——মার ঘর দিয়ে।

জয়স্তবাবুকে কাল সন্ধ্যায়ই সব কথা আমি খুলে বলি। এবং এও বলি，সুরতিয়া এখন পালাবার চেষ্টা করছে এবং করবেই। কিন্তু পুলিসের জন্য সে পারছে না পালাতে। জয়ন্তবাবুকে বলে দিই，সুরতিয়ার সজ্সে গিয়ে প্রেম্রের অজিনয় করে তাকে বলবেন সুরতিয়াকে তিনি ভালবাসেন－পুলিস তাকে সন্দেহ করহে—তারা পালাবে। সুরতিয়া হাতে স্বর্গ পেল－রাজী হয়ে গেল। জয়ন্তবাবুর অভিনয়মত সুরতিয়া প্রস্তুত হয়েই ছিল－কপা ছিল রাত বারোটায় এসে জয়স্তবাবু ঘরের দরজায় টোকা দেবেন তিনবার।

সুরতিয়া টোপটা সহজ্েেই গিলে ফেলে। তার পরের ব্যাপারও সবই আপলারা জানেন।
জয়শ্ত এবারে প্রক্ম করে，কিষ্ভ সুরুতিয়া মে আমার কোটটা ব্যবহার করেছিল，জানলেন কি করে？

কোটের কন্নারে একটা স্ত্রীলোকের দুল লেগেছ্লি, সেইই চুলে ছিল সুরতিয়ার মাথার তেনের গন্ধ। একটা উগ্র তেল সুরতিয়া ব্যবহার কর্রত। গন্ধটততই আমি ধরতে পারি ব্যাপারট্।

কিরীীী থামল।
किज্ট সুধना কোথায়?
বাড়িতে এত কাঙ-সে কি জননত পারেনি?
গণেশরে গ্ঁঁজ निতে भাঠাল কিসীটী।
এষদু পরে গণেশ এসে বনল, সুধনা খুহ্মাচ্ছ।
किরীটী মू হা হা।

## রজ্জজোভী নিশাচর

## কথামুখ

নিজ হাতে কানকূট নিজের শরীরে সংক্রামিত করে «্র কালো জ্রমর স্বেচ্ম-মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিন্ন মিয়াং মিয়াং<্যের মৃতুঔহায় ఆ যার প্রাংীী (?) দেছ সাশ্শুনেত্রে ইরাবতীর
 সেই সমাপু কাহিনীরইই শে আবার নতুন করে জের টানতে হরে কে ভেরেছিল! সতিইই কি বিচিত্র এই মনুু্রে চরিত্র:

 সেই সজ্গে অত বড় এবটা প্রতিভার৫ ঘটল অপমুত্যু।

এবং সেই অপমৃত্যু তিল্নে তিলে তাকে যেন গ্রাস করহছ্লি অজগর বেমন তার ষৃত শিকররে একদু এষ্ুু কর্র গ্গাস করে ত্মনি করেই।

দুইটি বеসরের ব্যাবধান।
ইরাবতীকৃলের সেই প্রডাততরই ব্যে সফ্্যা!


সু্রতর জবানীঢেই এবারের কাহিনী।



 হয় না। হয় নিজ্জে ল্যাবরেটারী ঘরে, না-হয় বসবার ঘরে সমস্ত দিনটা তো কাটায়ই, এমন कि কোন কোন দিন গভীর রাত পর্যশ্ভও কাট্ট্যে দেয়।

এ সময়ণण ও বক্ধূবাধ্ কররো সঙ্গেই বড় একটা দেখা করে ন।। আমিও দুদিন এলে ফिরে গেছি, কিরীটীর সঙ্গে দেখা হয়নি।

দুদিন এসে জেনেছি কিরীটী ল্যাবরেটেরী ঘরেই আছে। কিক্ুু आমি জানতাম মনের মধ্যে বাইরের জগৎ থেকে সে যখন নিজ্রেকে এভারে নির্বাসিত করে, তখন কাউকেই সে সহা করতে পারে না। সেই কারণেই আমিও जকে বিরক্ত করিনি।

দিন দলেক বাদে গেলাম।
সেদিনও জানতে পারনাম কিরীটী সকাল থেকে তার ন্যাররেটারী ঘরের মপ্খেই আছে।
জংनोর কাছে সংবাদ নিচ্ছি এমন সময় সহসা न্যাবরেটারীর দরজ৷ খুলে কিনীটী বের হয়ে এল এবং আমাকে घরের মধ্যে দেখত্ পের্যে বলল, এই বে সু, খবর কি? হঠা অजেক দিন এদিকে आসিস না!

আমি যুদু হেেে বললাম, ঠিক উন্টৌটি। আজকে নিয়ে তিনদিন বরং তোরই পাত্ত নেই। কিনীটী অমনিবাস (১২)—৫

পাত্তা নেই মানে! आমি তে দু মাস ধরে বাড়ি থেকে কোथও রেরই হই না। आবার বুঝি কোন জটিল মামনা হাত নিয়্রেছ্সি?
 জু্লী आटhশ পালনের জনা ঘর হুে বের হয়ে গেল।
মামলা-কাহিনী মানে? বিশ্যিত ভারে ওর মুখখর দিকে তাকালাম।
একটা আাহ্চচরিত লিখছি।
आাশ্রার্রিত লিথ巨?



সणि?
श्ञा।

## ॥ এक ॥

কিছু দিजের্র ব্যাপার।


 সणिই ডाব্যেরীज পড়তে বেশ ভাन नाईছ্নি।
 কাছেই রর়় গোো

নতুন করে আর কিছু লেখা হয়নি।




শীততর রাত্রি, जারপর আবার সন্ক্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শ্রুু হত়েছছ।



গতকাল ডায়েরীর একটা জায়গা পড়তে পড়তত সতিই অড়ুত লেগেছিল।
সেই জায়াাঢাই আবার পড়া ঞুু কর্ললাম।

 বেন প্রতীক এরা, দিন্নে আলোর এদ্দর দেখলে চিনতে পারবে না কেউ। অতি শাত্ত, শিষ্ট,

 নিশাচরেরা তথন ভ্যন হয়ে ওঠে রক্তেলোলুপ ৫ হিশ্র্র ভয়্কর। তথন এদের দেখলে আঁতকে
 দরজায় করাঘাত শ্শেন, দরজ্গ থুলো না। সাবধান, কে বनতে পারে...

এই পর্যপ্ত লিত্যে হয়তেে সে রাতের মত শেষ করোে। কেন্ননা এর পর আর কিছু লেখা নেই।

গায়ের মধ্েে যেন কেমন সিরসির করে ওঢে। গায়ের লোমবৃপণুেো খাড়া হয়ে ওঠু कि একাদা দুর্खেয়ে ভয়ে।
 রোমশ সরু সরু কুৎসিত 方ং ख্লেলে खেলে এপিয়ে আলে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শদ্দ শোনা গেল।
কে? উঠে দরজাটা भুলে দিতেই কিরীটী এলে ঘরে প্রবেশ করুল, সুর্রত, রেডি!
 হরে তে?

ना। বাড়িতে ঢুকেই মাকে বলে এসেছি এক কাপ গরম কফি পাঠিরে দিতে। বলতে




 ল্যাভো্ারের গন্ধ ঘরের বাতসকে আামোদিত করে তুনেছছ।
 এর মুখ্র দিকে তাকিফ্রে বনলাম, এ রেশে কেন বন্টু? একেব্যারে বিলিতী!

আজ आমরা কোথায় निমষ্ত্রে চলোছি জানিস?
(কোথায়? প্রশ্ন করনাম।
বিশালগড়ের কুমার দীপেদ্দ্রনারায়েের জন্মতিথি উৎসব আজা
কেন্ দ্যীপপদ্দ্নারারার? সকৌতুকে পশ্ন কনলাম।
স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে নিশ্য় ভুলিসনি! যাঁর মাथা থারাপ হয়েছছ বলে বছ্র দুয়েক आগে রাঁषি পাগলা-গারহদ রাযা হর্যেছ্লি!

কোন্ স্যার দিগিগ্রে, বিथ্যাত সেই সাভ্যেন্টিস্ট, না? आমি প্রশ্ন করলাম।

 যখন বছ্র যোন বয়স তথন তার ভয়ানক अসুখ হয়। স্যার দিগোদ্র শহরের সমন্ত বড় বড় ডক্তররকে ডাকনেন, অনেক চেষ্টা করা হল, কিছ্ছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় অক সক্ক্যায ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়ে গোেন। বলঢত বলতে কিরীটী থামল, বাইরে তখন সমগ্গ আকাশ আসন্ন ঝড়ের ইশারায় ভয়ক্কর হয়ে উঠেছে।

তাপর সেই রার্রেই দীপপদ্র্রনারায়ণ মারা গেলেন। পে রার্রে ঝড়জলের বিরাম ছিল না। সেই ঝড়জলের মধ্যুই দাহকারীরা শববদদ নিয়ে শ্সাশানের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভৃত্য এসে কাচের একটা প্লেটের এপর ছোট একটা কাচের জাগে ভর্তি ধূমায়িত কফি দিয়ে গেল।

কিরীটী জাগটা তুলে নিল।
গরম কফিতে মৃদু চুমুক দিতে লাগল।
সারাটা শহর সে রাত্রে ঝড়জলে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জনহীন রাস্তা, শুধু মাঝে মঝেে অল্প দূরে গ্যাসপোস্টতুলো একচক্ষু ভূতের মতই যেন এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে, দूর্যোগ মাথায় করেই। কেওড়াতলার কাছাকাছি আসতে সহসা একটা প্রকক্ কালো রংশ্যের সিডনবডি গাড়ি ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আপাদমস্তক এয়াটারপ্রুফে ঢাকা একটা লোক, হাতে তার উদ্যত একটা রিভলবার। রিভলবারের ইস্পাতের চোংটা চকচক করে ওঠে। লোকট্ট কঠিন আদেশের সুরে বলনে, শবদেছ এখানে রেথেই তোমরা চলে যাও। লোকণ্ডলো প্রাণের ভয়ে শবদেহ রাস্তার ওপরে ফেরে দিত্যেই উর্ধ্রশ্মাসে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

বাড়িতে যখন ওরা কোনমতে ফিরে এল, রাত্রি তখন অনেক। বাইরের ঘরে একাকী স্যার দিগেন্দ্র ভৃতের মত পায়চারি করছিলেন। সব কথা ওরা স্যার দিগেন্দ্রকে একটু একটু করে খুলে বললে। স্যার দিগেন্দ্র ఆদের মুত্ সমস্ত কথা শুনে স্তষ্ভিত হয়ে গেলেন ; পুলিসে সংবাদ দেওয়া হল, কিন্তু শবদেহের কোন কিন্নারাই আর হল না। শবলেহের অদৃশ্য হওয়ার বাপারটা আগাগোড়া একটা মিস্ট্রি হয়েই থেকে গেল।

কিরীটী নিঃশেষিত কফির কাপটা টিপশ়ের ওপর নিঃশব্দে নামিয়ে রেথে হাত-घড়ডটার দিকে তাকিত্যে বললে, ওঠ্ সু, সময় হয়েছে, বাক্টিঢা গাড়িতে বসে বসে শেষ করব। পাের ঘরেই দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা ঘোষণা কর়ল।

বাড়ির দরজাতেই রাস্তায় কিরীৗীীর সদ্যক্রীত কালো রংד্রেন সিডনবডি প্লাইমাউথ গাড়িখানা শীতের অন্ধকার বাদলা রাত্রির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন একশ্পকার নিশ্চিহ্ হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। শিখ ড্রাইভার হীরা সিং আমাদের দরজার একপালে নিঃжব্দে ষন্দকররের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠঠ বসলাম ; ইীরা সিংও আমাদের পিছু পিছু এসে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে উঠতেত গিয়ে দেখলাম দুজন ভদ্রলোক আগে থেকেই গাড়িতে চুপ কढ বসেছিলেন। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটী বললে, এঁরা দুজন আমদের সঙ্গৌ যাবেন।

বুঝলাম কোন বিশেষ উদ্দেশ্যৌ ওঁরা আমদের সক্গে চলেছ্নে। গাড়ি স্টার্ট দিল।
কিনীটী হীরা সিংকে সস্বোধন করে বলনে, বেহালা, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের মার্বেল হাউস। निঃxব্দ গতিতে গাড়ি ছুটল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি কালো মেফের ওড়না টেনে দিত্যে নিঃশব্দে টিপ টিপ করে অশ্রুবর্ষণ করছে। এর মধ্যেই শহরের দোকানপাট একটি দুটি করে বন্ধ হতে শরুু হয়েছে। किনীটী निঃxব্পে গাড়ির সীটে গা এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট্ট টানছি্ন। কিরীটীর ওষ্ঠধৃত চূরুরের জ্বলন্ত অগ্রজাগটা যেন একটা আগুনের চোথের মত অন্ধকারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সহসা এক সময় সেই কঠিন স্ত্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই প্রথম কথা বললে, তারপর দীর্ঘ বারো বছর পরে সৌই দীর্ধ বারে! বছর আগেকার শ্মশানরাত্রির স্মৃতি যেন আবার স্পষ্ট ৬-

হয়ে উঠন। সহসা এক সক্ষায় সেই মৃত দীপপন্দ্রনারায়ণ অকস্মাৎ সজীব হরে ফিরে এনেন। এসে বনলেন, এক্দল নাগা সন্যাসী সেই রাত্রিতে শাশান থেকে মৃত বলে পরিতক্তু তার

 একদল দসুর পাল্লায় গিচ়ে পড়ালেন। আট বছর তাদ্রের কাছে ব্দী থাকার পর এক রাত্রে


কিম্মুকণ থেন্ম আবার কিরীটী ওকু করে, স্যার দিগেল্দ্র অবিশ্যি প্রথম্ম ভাইপোকে বিশ্ধাস
 করে দিলেন। অण্পীয়স্বজনদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে নিঃসন্দ্রে গহেন্দ্রোরায়ণের একমা|্র
 স্থুন দিলেন। এরপর কিছুদিন নির্বিক্মে কেটে গো।। जারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেল, স্যার দিजেল্র্রে নাকি কেমন মাথায় গোলমাল দেখা দিয্যেছে। দিন্নের বেলায় লোকটি ধীরস্থি,




 रলেন।
 সেদিন কুমারসাহেব। এবং তরপরই স্যার দিযেনদ্দরে রাঁচিব পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া रश़, ना?

কিরীঢী মূদুকণ্গে বনল, হাঁ।
 লোক!

না, মোটেই না। কিনীটী মूদ হেসে বললে, जোমরা জন লক্ষপতি স্যার দিগো্দ্রোরায়ণকে রাঁচির পাগলা-গারর্দ একটা প্রাইভেট সেলে বছর তিন আগে বেমন রাখা


তবে? বিস্মিত দৃষ্টিতে কিনীটীর মুথ্থর দিকে তকালাম।
বহ্র দুই হন সহসা এক রাত্রে স্যার দিগো্্র সবার অলক্কে পাগনা-গারদ থেকে পালিত্রে यान।

বলল कि! जারপর?
 जোঁজাঁুঁজি করেও তাঁর ঢिকিটির দর্শন আজ পর্য্য পাননি।

তরপর একুু থেমে কিরীটী বলনে, কিক্তু মাত্র সপ্তাহখানেক হল একটা মজার সং্বাদ পাওয়া গেছে। সং্বাদটা অবিশি্য অত্যন্ত গোপনীয়, আই. বি. ডিপাৰ্টেম্টের এক ‘কনফিডডেনসিয়াল’ শাইলেই মাত্র টোকা আাে।

आমি র্প্দনিশাচেস প্রশ্ন করলাম, कী?

মাস দুই আগে খবরের কাগজ্জ বিথ্যাত ডাঃ রুদদের অড্̧ূত্जাবে নিহত হবার কথা পড়েছিলি, মনে আছে সু?

মু স্বরে বললাম, মনে আছে বৈকি।
 সমগ্ जারত্বর্বে ডাঃ র্প্রের মভ Plastic surgery-তে (গלন-মৃলক অস্ত্র চিকিৎসা) অদ্যুত পারদর্শিত আর করও ছিল না। তিনি দেছ ও মুখ্থর ওপর অস্ত্র দিয়ে সামন্য কিছ্ কাটাকুটি করে দেহ ও মুখ্র ঢেহারা এমন ভবে পরিির্ত্ন করে দিতে পারত্েন বে, তাকে পরে আর আগেকার সৌ লোক বলে চেনবারও কোন উপায় পর্ব্ত থাকত না।
 এবাটু রেশ আধপাগলাটে ধরনের ও অামন্য়ানী প্রকৃতির। লোকটার একটা প্রচબ নেশা ছিল, প্রत্েক রবিবার রাঁচির পাগলা-গারূদ গির্রে বেছে বেছে যারা criminal পাগল তাদরর সঙ্গে নানারকম কথাবার্ত বলে বए সময় কাটিয়ে আসা। ডাঃ রুদদ আগে যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস ক্রেত্ন, লোনা যায় তখনও তিনি নাকি বছহরের মধ্যে প্রায় চার-পাচ বার রাঁচি ও বহরমপুরের পাগল-গারূদদ ছুটে বেতেন।


 মঙ্তকটি তাঁরই ল্যাবরেটেরী-घরের কাচের ঢাবিন্নের ఆপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে


 কাनীघাট ভ্রীজ ক্রস করে ছুট চনোছ বেলভেডিয়ার রোড করে।

শীত্রে জলসিক্ত হিম্মে হাওয়া চলন্ত গাড়ির মুক্ত জানनা-পখ্থ প্রবেশ করে নাকেমুথে
 গঙ্ডীর মুখ্র দিকে তকিত্রে आমি চুপটি করে বসে রইনাম।

কিন্রীঢী आবার বলতে লাগল, পুলিলের ধারণা স্যার দিদেন্দই নাকি হতভাগ্য ডাঃ রৃদ্রের হত্যার বাপারে অদৃশ্যাতেবে লিপ্ত।

ক্নে? आমি প্রশ্ন করনनाম।
কেন্ন, ত ঠিক বলতত পারব না, কিরীটী বলতত লাগল, পুলিসের লোকেরা ডাঃ রুদ্রের জ্যাসিস্টীন্ট ডাঃ মিত্রের কাছে কতওনো কথা জননতে পারে। অ্যাসিস্টাট ডাঃ মিত্র বলেন, একটি পেসেন্ট নাকি ডাভ্গরের নিহত ছবার দিন দশেক আগে তার কাছছ চিকিৎসার জন্য আcস এবং ডাক্তার নিজ্জই একা একা পেসেন্টকে ক্রোরোফর্ম করে তার মুখ্থ অপারেশন করেন-পেলেল্টেরই ইচ্ছ|্রম্ম ডাঃ মিত্রের কোন সাহাय্য না নিয়ে। অ্যাসিস্ট্ট্ট ডাঃ মিত্র
 কেমন দেখতে তাও তিনি বলতে পার্রননি। ডাঃ মিত্রের জবানবন্দি থেকে জানা যায়, .সই প্পেেন্ট ডার্লারের সঙ্গে অন্ধকার घরে বসে নাকি কথাবার্ত বলত; তরে অপার্রেশনের পর


সাম্ন ; কিন্টु তথन পেলেল্টের সমস্ত মুথে ব্যাত্তেজ বাঁধা, চিনবার উপায় ছিন না। जপারেশনের দিন দুই বাদ্দে এক গভীর রাত্রে পেলেন্ট ডাল্লারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চনে যায়। আগৌই বলেছ্, শহরের একধারে ছিল ডাঃ রুদ্রের বাড়ি।

जারপর? आমি প্রপ্ল করনাম।
তারপর লেই রাত্রে একজন লোককে নাকি কালো এবটা ওভারকোট গার়ে, মাথায় কানো একট্ট টুপি, চোখর পাত পর্যন্ত নামানো, ডাক্তরের বাড়ি থেকে বের হর্যে আসতে

 সেই লোকটি পুলিসের দিকে একট্বিরাও না তাকিয়ে তার পাশ দিয়ৌই রাস্তা ধরে নাকি চলে যায় রোসরেজাজ্জ একটট গানের সুর শিস দিতে দিতে। পুলিস তাকে সন্দ্ছ করেনি, কারণ जাক সে কোন একজন সাধারণ পথারীীই ভেবেছিন্ল।

 घটনাকে यদি এক সূত্রে গীয়া যায় তরে একটা কথা বিলেষভরে মনের মধ্যে স্বতঃই উদিত इए।

की? आমি প্রশ্ন করলनाম।
স্যার দিচেন্দ্র বোধ হয় এখনও জীkিত। এবং তাঁর সেই বিকৃত-মস্তিক্বের কল্পনা-
কিরীটী হঠা চুপ করে গেল।
কিনীটী कि বলढে বলতে থেমে গেল জানি না, তরে আমার মনে হল স্যার দিগেন্দ্দ এখনও যেন রাত্রে অন্ধকরে বিকৃত একটা রক্ত-নেশাহ কুমার দীপেন্দ্রর পিছু শিছু ছায়ার মতই घুরে বেড়াচ্ছেন।

มनটার মধ্যে ব্যেন সহসা कি একটা অজানিত आতক্কে ছॉত কন্বে. উঠল।
 आমার চারপাশে घন হর্রে উঠছছ।

গাড়ির মধ্যকার মুদ নীলাভ আলোয় কিরীটীর মুখ্থর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম-কিনীীীী দूটি চক্কু বোজা।

কি এক গভীর চিক্যায় যেন সে তলিয়ে গেছে।
বাকি দুজন ভদ্রন্নাক, যাঁারা ঠিক আমার পরেই সেই একই সীটে পাশাপাশি বসে


আমি চোখঢা ফিরির্যে নিলাম।

## 11 দूই ॥

গাড়িন একটা মৃদু đौকুনি দিয়ে থেমে গেল। একটা মৃদু গোলমাল অস্প্ট গুঞ্জেনর মভ আমাদের কানে এসে বাজল।

आমরা এসে গেছি স্বু। চল্, নামা যাক। কিরীটী বनলে।
आমরা দুজনে গাড়ি থেকে নামলাম প্থন্মে এবং আমাদের সক্গে সক্ে বাকি দুজন

ভদ্রলোকও গাড়ি থেকে নামলেন।
কুমার দীপেন্দ্রর প্রাসাদতুল্য মার্বেল প্যালেস আজ নানা বর্ণের আলোকমালায় ফুল 3 পাতাবাহারে সুশোভিত। সবুজ, নীল, লাन নানা বর্ণ-বৈচিত্র্য আলোর নয়নাভিরাম দৃশ্য। বহ সুরেশ ও সুরেশা নরনারীর কলকাকলীতে সমগ্র প্রাসাদটি মুখরিত।
দরজার গোড়ায় একজন ভদ্রলোক অভ্যাগত্দের অভ্যর্থনার জ্রন্য দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের কক্কু প্রবেশ করতত দেবে সাদর আহুান জানালেন। বললেন, আসুন আসুন।

কিরীটী তার পরিচয় দিত্তে সেই ভদ্রলোক বললেন, ওঃ, আপনি মিঃ কিরীটী রায়? কুমারসাহেব ওপরে আছ্ন, 一সোজা ওপরে চলে যান।

সামনে একটা সুপ্রশস্ত মার্জেল পাথরে বাঁ«ারো টানা বারান্গা গোরের। ডানদিকে প্রকাণ্ড একটা হলঘর। সেখানে টেবিল চেয়ার পেতে আধুনিক কেতায় অত্তিথি-অভাগতর্দর খাবার বন্দোবস্তু করা হয়েছে। সেই হলঘরের বাঁ দিকে একটা ছোট ঘর, কয়েকথানি সোফা পাতা, সাত-আটজন ভদ্রলাক খোসগল্পে মগ্ন।

घরে ঘরে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। বারান্দার এক পাশ দিত়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সেটাও মার্বেল পাথরে ত্রী। ভদ্রলোকের নির্দেশমত আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের দিকে অগ্রসর হলাম।

দ্বিতলে উढে কিরীটী সঙ্গের লেই দুজন ভদ্রলোককে যেন নিম্নকণ্ঠে কি বললে, তারা সঙ্গে সঙ্গে নীচে চনে গেলি। আমা অত:পর দোতলায় উঠেই সামনে যে প্রকাণ্ড হলঘর, সেই হলঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ কবলামা প্রচুর সাজসজ্জায় ও আলোকমালায় যেন ইন্দ্রপুরীর মতই মন হচ্ছিল ঘরটাকে।

घরের মেরেত দামী পুরু লাল রংয়ের কাশ্শীরী কার্শেট্র বিছনো। হলঘরের সংল্ন একটা নাতি-প্রশস্তু ঘর দেখা যায়। হলঘরের সস্গে যোগাযোগ করে পর পর পাশাপাশি দুটি দরজায় দামী সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে ; এবং পর্দা ভেদ করে লেই ঘর থেকে আনক্দ-কলরব কনে ভ্রে আসে মাঝে মাঝে।

হলঘরের মধ্ধা ছোট ছোট সব গোলাকার টেবিল পেতে তার চারপালে চেয়ার রাখা হয়েছে। ভদ্রলোকেরা সেই চেয়ারে বসে চা ও সরবৎ সহযোপে খোসগল্পে মক্ত।

একজন ভদ্রল্গোককে দেতে কুমারসা হেবের ঢোঁজ নিতেই, কুমারসাহেব ঐ সামনের ঘরে आफ্লে বলে ভদ্রলোকটি দুই-দর.গওয়ালা ঘরটি আমাদের দেখিয়ে দিতলে। आমরা এগিয়ে গেলাম।

घরের ঠিক নীচে দিত্যেই ট্রাম-রাস্তা চলে গেছে। ট্রাম-রাস্তার দিকে মুখ করে ঘরে প্রায় পাঁচ-ছটি জানলা, প্রত্যেকটিত্ত দামী নেটের বাহারে পর্দা টাঙনো। ঘরের বাঁ দিকে কতকগুল্া দেওয়াল-আলমারির মত আছে। তততে পর্দা ঝুলানো। বোধ হয় সেগুলিতে জিনিসপত্র রাখা হয়। ঘরের ডান দিকের দেওয়ালটা ঘরের ছাদ থেকে ডিনের মত ঢালু হয়় যেন মেবেতে নেমে এসেছে ; মাঝখানে একটা দরজা। ঘরের মধ্যে সোফা ও চেয়ারে বসে কয়েকটি ভদ্রলোক গল্প করছ্নে। কুমারসাহেব সেখানে নেই।

মাঝে মাঝে উচ্চহাসির রোল উঠত্।
ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে দামী ক্রেমের সব সুদূশ্য ছবি ঝুলছছ। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের চারপশে বসে চারজন ভদ্রলোক তাস খেলছ্নে।

ঘরে ঢুকে বেটাকে গা-আলমারি মনে হর্যেছিল, হঠাৎ সেই দিকের পর্দার আড়াল থেবে এবট্ট शাসির শঙ্দ শোনা গেল ; কিরীটী আর आমি দুজরেই চ্মকে সেদিকে ফিরে তাকালাম।

ঐ বে কুমারসাহেবের গলা, চল, পর্দার ওধারে বসে আছেল বোধ হয়!
কিরীঢী আমার হাত ধরে মু আকর্ষণ করল।
দুজনে পর্দার দিকে এগিয়ে গেলাম।
কিন্ীীটীর অनুমनই ঠিক। গা আলমারি না হলেও অনেকটা গা-আালমারি মত খানিকটা জায়া। সেখানে অর্ধ-চন্দাকৃতি একটা ডেলভেট মোড়া দামী সোফা পাতা। এবং তার সামন্ ঐ আাকারেরই একটি ছেট টেবিল। টেবিবের ওপর নীল রহ়্ের ঘেরা টোপে ঢাকা

 বোঝা যায়নি।

সোে小র ওপর সাহেবী বেশ-পরিহিত ঢোvে কালো কাচের চশমা একজন ভদ্রলোক ও



 আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকারী।

কুমারসাহেবের দিকে ভাল করে চেট্যে দেথनाम। नीতি-দীর্घ সবन দেशাবয়ব ; মাथায়
 রধিন কাচের চশমা। ঢাছাড়া মুখর ভাব অতत্ত শাঙ্তশিষ্ট পকৃতির।
 उপর কুমারসাহেবের নিক্দেশब্রন্ম উপরেশন করলাম।

ইনিই আমালের কুমারসাছেব দীপপল্দ্রনারায়ণ, সু্রত। কিনীটী বনালে আমার দিকে এবারে তাক্যে।

একজন বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ-ডর্ডি ধূমায়িত চা ও প্নেটে করে কিছু প্লাম-কেক দিত্যে গেল। ট্রের ওপর হরত একটা ধৃমায়িত চার্যের কাপ তুলে নির্যে কাপে মৃদু চুমুক দিতে मिতে কিরীটী বলল, জানিস, ভারী বৈচিত্রপপূর্ণ এঁর জীবन-কথ্যা সুবত!

এমন সময় দামী সুট-পরা একজন বৃদ্ধ গোছের ভর্রলোক পর্দা তুলে এসে সেখান্ল প্রবেশ করলেন।

হালো ডাঃ চট্টরাজ! কলকাতায় কবে ফিরলেন? কিনীটী সোল্লালে বলে উঠল।
এই তো কদিন হন। তারপর রায়, তোমার স্ণ্বাদ কী বল? ডাঃ চটটরাজ কিনীটীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করনেনে এবং সহাসমুখে বনলেনন, দাও दে রহস্যভীী, এক্া বর্মা সিগার দাও তোমার। অनেক দিন থাই না। গের্যে দেথি!

কিরীঢী মুদু হেলে অার পকেট থেকে সুদ্যশা হাতীর দাঁেের সিগার কেসটা বের করে ডাক্তরকে এক্টা সিগার দিন।

কুমারসাহব বললেন, মিঃ রায়, आপনারা তত্শণ আলাপ করুন্ন, আমি ఆদিকট্ট এবঘু पেथে আभि।

## কুমারসাহেব চলে গেলেন।

তারপর ডাক্নর, आপনি এক সময় স্যার দিগেদ্দ্রুর চিকিৎসা করেছেলেেন, না? কিনীঢী প্রশ্ন করলে ডাঃ চট্টরাজ্জর মুথ্থর দিকে সপ্রশ্木 দৃষ্টিতে তকিক্যে।

হাঁ, সে প্রায় বছ্র ত্ন সাড়ে 心্নি আগেকার কথা। কিন্ুু তাহনেও তাঁর সম্পর্কে সব কিহুই आমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে আাছ।

একটা কथা আপনাকে আজ জিঞ্sাসl করব ডাঃ চট্ররাজ?
বলুन!
 घन ऱ?

ডাঃ চট্টরাজ য্যে অब্পশ্ষণ কি এবটু ভাবলেন, তারপর ম মুস্ষরে বললেন, দেখুন আমার







 বোকাট ধরনের দেখতে হলে হবে কি, গায়ে ওনেছ্ছি নাকি অসুরের মoই কমা রাখখন।
 লেই সময় হঠাৎ একদিন সকালে কুমারসাহহেের বাড়ি থেকে call লেব্যে স্যার দিগেন্দ্রকে


 কাকর পালশই বসেছিলেন, আলাপ পরিচ্য় হবার পর স্যার দিগো্র্র আমার দিকে চের্যে হাসত্ত হাসত্ বললেন, দীপু আমার জন্য বড্ড বাঙ্ত হর্র পড়ড়ে ডাজ্জার চট্টরাজ।

आমি হাসতে হাসতে বললাম, কেন?
স্যার দিগোন্দ্র জবাবে বললেন, ওর ধারণা आমার কিছूদিন থেবে রাত্রে ডাল ঘুম হচ্ছে ना বढ़न শীঘ্ঘই नाকি অमूস्र रয়ে পড়ব।


 নেই, চিন্যাশক্তিঙ স্বাजাবিক শাস্ত ও ধীর ; মস্তিক্কের কোন রোগের লস্ষণই পাওয়া গেল नা। তরে পৃর্বপুরু্দদের ইতিহাস জানতে গিভ়ে একটা জিনিস পাওয়া গেল।

কী? কিন্রীটী সাখ্রহে পশ্ল করল।

 দেখলাম, দেহ তার বেশ সুস্থ B সবল এবং রোগের কোন লগ্পণমা্রং নেই। তবে ঢোথে

 সুপधিত। কথায় কথায় একসময় স্যার দিগেন্দ্র বললেন, বিক্কেলের দিকে সমুঢ্রের ধারে একটিবার आসবেন ডাক্ুর, আপনাকে আরও গোটাক৩ক কথা বলব।

জবাবে বললাম, বেশ (ে। এবং কথামছ বিকেলের দিকে সমুঢ্রের ধারে স্যার দিগগ্দ্রুর সল্গে দেখা হল। থানিকটা মুর বেড়াবার পাই সক্ষ্যা হয়ে এল। সমুদ্রের ধারে একাু
 ধরনেন গল্প করতে করতত সহসা এক সময় স্যার দিগেদ্দ্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুদ্মরে বললেন, লেখুন ডাক্তার, দীপু যাই বলুক না কেন্ন, আমার নিজ্েে বাপারটা আমি निজ্জেই आপনাকে বুষিল্রে বनছ্ছ, ওনুন।
 সত্যি কোন abnormal idea या instinct বা কোন কুৎসিত ভয়াক্কর গোপন ইচ্ম নুক্ট্যে
 আর এও आমি মনে করি না, यদি বা mমন কুৎসিত ভয়ক্কর কোন গোপন ইচ্ম আমার মন্নর কোথাও থাকেই, সৌা অমার পাক্রানুক্ণম পাওয়া। আমার নিজ্রের বতদুর মনে







 হরে अসং্বদ্ধ অসষ্ভব এলাজ্লো অর্থ্থীন, আমার কাছে সেత্তলো ছিল একান্ত স্পষ্ট্ ও সত্য। যাহ্োক, কেন জানি না, ছেটটেলা হরেই মধ্যযুগুর শক্কিমান ইংরেজ লেখকদের




 পড়़ মন্ত্রমুপ্ধ! বিশিষ করে, রাভ্রের घন অক্ককরে যেন একটা आদন্য রক্ত দ্দেবার লালসা ড়তের মতই আমায় তাড়া করে ফিরজছে। পেই অড్ুত তাড়নায় কতদিন आমি পাপলের মতই


 ঊপবাসী।

ডাঃ চট্টরাজ বলরত লাপলনন, আমরা সেই অক্ষকর সাপরকিনারে বানুবেলার ওপরে


 বুকের মধ্যু শির শির করে ওঠে।


 চোখর তারা দুটো ঝক্বক্ করে জ্রলছিল। উর্রদোকের গায়ের রং ছিল অস্বাভাবিক রকম




 থেকে শীঘ পাनाउ। Get away! Get away from me!



 ছপিত্যে হা হা ক<্রে সাগর-কৃন সচকিত করে তুলन। উঃ, লে কী शাসি! যেন শরীরের
 রাত্রে আমার घরের দরজায় কার মুদ করামাত্ আমার घুম ৩েঙ্ পেলা কে ভ্যে অতি


 এরইই দু-ভ্নি দিন বাদ্দ ঙনলাম, স্যার দিগেস্দ্র ধারালো फুর দিয়ে নাকি নিজের ভাইপোকেই কাট্তে উদ্যত হর্যেছ্লেন।


 তিनि এfিয় आमढ্न।

आমাদ্দের কাছে এলে ঁঁড়ালেন।
 মনে হহ ব্যে অতत্ত তীত হয়ে পড়েছ্ল ককো কারণণ।

## ॥ Оिन ॥

বরাবর আমাদর সামনে এলে কুমারসাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসনেন অতত্ত ক্লান্তুাবে।

হঠাৎ একসময় কঠিন স্ক্রাত जঙ করে কুমারসাহ্ব চাপা উৎকর্ঠিত স্বরে বললেন, মিঃ রায়, आপনাকে গত্কাল ফ্েেনে যা বলেছ্হিলাম সেই রক্ম বববস্থা করেজ্নে তো!

কিরীঢী ম্লান এবাু হেলে বলে, নিশচয়ই। কিন্তু आপনাকে বড় উদ্দিন্ন দেখাচ্ম কুমারসাহেব! आপলি কি অসুম্থ? বনতে বলতে কিরীটী হাতীর দাঁতের সিগার-কেসটা পরেট গেকে রের করে নিজে এঝটা তুলে নিয়ে কুমারসাহেবের দিকে খোলা কেসটা এগিয়্যে দিল, সিগার প্লিজ!
 ডায়মণ্ডে নাম লেখা সিগারেট কেসটি বের করে তার থেকে একটি দামি সিগারেট তুলে ধরলেন।

টেবিল-ন্যাস্প্পর মৃদু নীলাড আলো কুমারসাহেবের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে়ে। ডান शাতে সিগারেটটি ধরে ণাঁ शত দিলে কুমারসাহেব মাবে মাবে কপালটা বুলাতে লাগলেন।






 দিল্যেছ্ন, आমার রক তিনি দেখবেনই! এ নাকি তাঁর জो<न-পণ!

 ওই ভে, আমার সেব্রেট্টারী মিঃ মিত্র আমার প্রাইভেট রুমে ঢুকছ্লে।

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে ঢোখ তুলে সাম্নের দিকে তাকিঁ্যে দেখলাম, ডানদিকক্নর দেওয়ানে ৷ে ঢোট দরজাটি ছিন, সেটার কপাট দুটো আঙ্তে আc্তে বঙ্ধ হয়ে গেল। এবং
 রৃঙ্র কোটের খানিকটা অংশ দেখটে পেলাম। দরজার কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেলন। शাত্যড়িন দিকে তাকিয়ে দেখলাম রার্রি প্যায় সাড়̣ নাঁ।
 স্বচক্ষে आমি কাকাকে দের্খেি।
 ঠिक জানেন কুমারসাহেব, দেখতে ভুল इয়নি তো?

আজ দুপুর বেেকেই বাড়িত় আমার জন্মোৎসবের আয়োজন চলছিনন। আমি আর আমার

সের্রেট্টী মিঃ মিত্র বৈবয়্যিক কাগজপত্র নিয়ে বাঙ্ত ছিলাম। দুপুরের পর থেবেইই আাকাশ লেমাচ্ছ্ন থাকায় চারিদিক থমথম ক্রছ্লি, মাবে মাবো কড় কড় করে ম্মে ডাকছ, নিদ্যুৎ

 পাঠি্রে দিত্রে আমি নিজ্রে পোশাক বদলাবার জন্য সাজघরে গির্রে ুুকেহি, বাইরে তখন
 ఆপরে একটা লাল ঘেরাটোপ ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প জ্রুনছছ। মিঃ রায়, আমি যা বলছ্ তার
 গলার টইইটা ঠিক করছ্ছি, এমন সময় দ্মার যুদু করাঘাজের শক শোলা গোল, কুমারসাছেব!
 এক কলেজ্রের প্রকেসার, কিছুদ্দিन হল তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আनাপ হর্যেছহ। মিঃ শম্মা মিঃ মির্রের ছেটটেলোর বিশেষ বন্মু। जাঁদর সঙ্গে ক্থা বলতে বলতে সহসা আমার মন্রে



কथा বলতে বলত্ত ইত্মিম্ো ক্মারসাহেরের হাত্ সিগারেটো শেষ হয়ে গিল্রেছিল, সৌ তিনি আসট্রেতে ফেলে দিলেন। পাশের হনঘর থেকে পিয়ানো সহল্যেগে সুমিষ্ঠ গানের লएরী ভেলে আসছ্নি।



 অপপক্কা করতে বলে আমি বাথরৃন্নের দিকে অ্রসর হনাস:

 কড়কড় করে মেেেের গর্জন শোনা গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম। বিদ্যুযতের আলোয় ঘরের জানালার দিকে ঢোখ পড়ঢেই... আমি স্পষ্ট দেখলাম...কাকা! ঘু, आমার কাকা স্যার
 চিফকার করে চোখ বুজলাম।

কथা বলতে বলতে অধীর आা্রহে কুমারসাহেব কিজীটীর হাত দুতেে সজ্রোরে চেপে

 প্রশ্বাস পড়ঢো

জ্রানালার ধারে, কুমারসাছেব আবার বলতে নাগলেন, কাকা ছ্যার মত দাঁড়িয়ে ছিলেন
 যেন একটা দানবীয় জিघাংসা ফুটে বের হচ্ছিন।

ডঃ চট্টরাজ आমাদের মুখের দিকে তাকালেন।
কुমারসাহেব নিঝুম হয়ে মাथা নীऐ করে বসে আছ্নে।

## সহসা যেন এক সময় কুমারসাহেব কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী ধীর স্বরে প্রশ্ন করলে, তারপর?
আমার অস্পুট চিৎকার বোধ হয় পাশের ঘরে মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মার কানে গিয়েছিল, তাঁরা এক প্রকার ছুটেই বাথরুম্মে এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি কুমারবাহাদুর?

তাড়াতাড়ি তাঁরা সুইচ টিপে বাথরুম্রের আলোটা জ্বেনে দিলেন ; আশচর্য, घরে কেউ নেই! একদম খাनि, অথচ....

বাথরুমে অন্য কোন দরজা ছিল কী? কিরীটী প্রশ্ন করল।
না। आমি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সৌট ছড়া বাথরুমে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। যে জানালায় কাকাকে দেখ্থছিলাম, जারও সার্সি দুটো ঘরের ভিতর থেকে আটকনো ছিল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেনে, আপনার অবচেতন মনে আপনার কাকা সম্পর্কে যে অতীত দিন্নে আত্ক সেটাই আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল কুমারসাহেব এবং সেই চিন্তা থেকেই্ই আপনার এ বিভীষিকার সৃষ্টি। এটা আপনার স্বগত কৃত্রিম নিদ্রাচ্ছন্নত বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'self hypnosis' - आপনার স্సানঘরের মধ্যস্থিত আলো ও আয়নার সংমিশ্রিত প্রजরেই ওট সৃষ্টি হর্যেছিন।

ডাক্তরর্র কথা শেয হতে না হরেই ক্মারসাছেব বলে উঠলেন, ডাক্তার, আপনাকে आমি আগেই বলেছি, আমি यা দেথ্থেছ্ছি বা ভনেছি সেটা আমার ভ্রান্ত ধারণা বা মতিভ্রম, যাকে আপনারা ইংরাজীতত hallucination বলেেন, সে রকম কোন কিছুই নয়, আমি কাককে স্পষ্ট দেখ্খছি। সত্তিই ুাঁকে দেন্থছি কিষ্টু তারপর কিল্তু আর সেখানে উপস্থিত ছিৰলেন না ; অদৃশ্য रৃয়ে যান। আমার সেকক্রুারী ও মিঃ শর্মা চারিদিকে আশেপাশে তন্ন ত্ন করে খুঁজে দেशলেন, কিন্তু বিফ্ছুই দেখরে পেলেন ब।। অবিশ্যি তাঁদর আমি তখন বলেছিলাম, বাপারটা আগাগোড়াই হয়তো আমার চোথের ড্ৰুঙ হরে পারে। কেননা এ ব্যাপারে তাঁদের আমি, বিশেষ করেরে আজকের উৎসরের দিনে, চিষ্তিত কররুত চাইনি। কিক্তু আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতত পারি মিঃ রায়, আমার ভুল হয়নি। আমি তাঁকক দেত্খেছি সুস্পষ্ট ভাবেই প্রত্যদ্ম দেণ্থেি।

কিরীটী বললে, ভাল কথা, আচ্ছা ডাঃ চট্টরাজ, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানে এ ধরনের ব্যাপারকে কি বলে?

ডাঃ চটট্রাজ ববলভবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, কুমারসাহেব হয় আমদের আযাত় গল্প শোনাচ্ছেন, না হয় জামাসা করজ্লে নিছক আনন্দ দেবার জন্য। কিল্তু সে যাই হোক, এ ধরন্নে তামাসা....না, উনি একেবারে অসম্তব কথা বলছ্নে।

ঘরের আলোয় কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিত্যে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি অত্ত্ত ক্লান্ত « ভীত হত়ে পড়েছ্েে।

ধীরে ধীরে এক সম়্ কুমারসাহেব বললেন, দেখুন ডাঃ চট্টরাজ, বিশেষ করে এ ব্যাপারে আপনাদের চইতেও আমি বেশী বুঝি। একদিন আমি আমার बাকাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতম ও জলনবাসতাম সে কথ্থ কারও অজানা নেই ; কাকার এই দুর্ঘটনার জন্য হয়তো জগতে আমার চাইতে আর কেউ বেশী দুঃখ পায়নি ; শিও বয়সে মা-বাবাকে হারাই,

 কিম্ঠ এখন াঁাকেই আমি পৃথিবীতে সব চাইতে বেশী ভয় ও মৃণা করি। আমার সুখ শাল্তি সব গেছ্ছ। রাতের পর রাত আমি নিদ্রাইীন চক্巾ে নিদার্ ভয়ে বিছানার ওপরেইই বসে কাট্য়ে্যেি:

এমন সময় সুও্রী দোহারা পাতলা চেহারার ডিপ রু রূের সুট-পরা একজন ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্ত্র যেন কুমারসাহেব আপনাকে সামলে নিলেন এবং
 আপনার পরিচয় নেই, ইনি মিঃ কানিদাস শর্মা,—সিটি কলেজের প্র<েস্সার। আর ইনি মিঃ
 আর ইনি ডাঃ চটর্রাজ, বিথ্যাত নিউরনজিস্ট (মনাবিজ্ঞেন বিশারদ)।

আমরা প্রত্রেককে নমস্কার ও খতিনমস্কার করললাম।



 কোন পরিবর্ত্নই হয়নি?
 তবে...



 বিশय জরন্রী চিঠি এনেছে, আপনাকে সেখানা এখুলি নাকি লেझানে! দ্রকার। একজন
 कि आাপनाকে কোন খবর দেয়নি?


 एেড়ে উঠে পড়़नেन।




চমকে আমরা সকললে অকসল্গ সামন্রে দিকে চোখ তুলে তাকালাম। কুমারসাহেব




সকলের চোটেই উৎসুক ভয়্যাকুল দৃষ্টি।
কিরীটী ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে নিঃশদ্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে গেল। তার চোথের দৃষ্টি তীক্ষ্ ఆ অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে বেয়ারা • কুমারসাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

শুনন，আপনারা এখন গোলমাল করবেন না। এটা উৎসব－বাড়ি। আসুন কুমারসাহেব， আমর সু্গে আপনার প্রাইভেট ঘরে চলুন। এই বেয়ারা，তুমভি আও। এস সুব্রত，তুমিও এস। আর ডাঃ চটটটরাজ，আপনি ততক্ষণ লালবাজারে একটা আর বেহালা থানারত একটা করে ফোন করে দিন।

আমরা তিনজনে দরজা ঠেলে ঘরে গিয়ে ছুকলাম। বেশ প্রশস্ত চতুক্কোণ এক্টা ঘর। ঘরে ঢুকে আড়াআড়ি ভাবে চাইলেই লেখা যায়，ঘরের চারপাশে গদি－নোড়া সব চেয়ার পাতা। সিनিংয়ের বাতিটা নেভনো। অদৃরে একটা টেবিনের ঞপরে রক্ষিত লাল রংয়ের টেবিলল্যাম্পের আলোয় ঘরখানি আলোকিত। টেবিলটার ঠিক পাশেই একটা বড় সোফা।
 প্রাপ্ত সব অতীত যুপ্গের ছল তলোয়ার ঝুলছে। घরের লাল আলো সেগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয়ে যেন কেমন এব বিভীযিকায় প্রেতায়িত হয়ে উরেছে।
ঘরের মেঝেয় দামী পুরু লাল রুয়ের কাপ্প্ট বিছনো। হঠাৎ টেবিলের ওপরে যে ন্যাম্পটি বসান্া ছিল जার আলোয় সামনে ন্জর পড়তেই বিস্ময়ে আতক্কে যেন একেবারে স্তষ্ভিত रায় গেলাম।

একজন কালো সুট পরা লোক উপুড় হয়ে কর্পেটটর ওপর টেবিলের ঠিক সামনে পড়ে आছ্ন। তাঁর হাতের আঙুলগ্জলো যেন ছড়িয়ে দি匕ি াচ্ছিলেন，মনে হয় যেন হাতের পাতায় দেহের ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন। হঁঁু মোড়া অবস্থায় তিনি পড়ে আছেন। কিস্তু ভদ্রলোকের দেহের সঙ্গে মাথাট নেই। রক্তাক্ত গর্দানটট অ4 ভয়ক্কর বিভীষিকয়় উঁচ रয়ে আছে। মাাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের ওপরে লौঁ়িরে আছে কাটা গলার ওপরেই। কে যেন মাথাটাকে দেছ থেকে কেটে বসিয়ে রেখে গেছে লোেের কার্পটটর ওপর। ঢোひের মণি দুটো সাদা，মুখটা হাঁ করা। সহসা পাশের থোলা জানালা দিয়ে এক ঝলকা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল। আমরা কেঁেপে উঠলাম।

## ॥ চার ॥

কিনীটী কুমারসাহেবের রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে বললে，এ সময় আপনি নিজ্রে এত নার্ভাস হয়ে পড়লে তে চলবে না কমুারসাহেব，বুকে সাহস আনুন।

আর সাহস！কুমারসাহেব ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে বললেন，আমার হাত－পা পেটের মধ্যে पুকে যাচ্ছে，মিঃ রায়। একি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন जো！উৎসব বাড়ি－

কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলনে，সুব্রত তুমি বাইরে গিত়ে ডাঃ চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বাইরে যাবার সমঙ্ত দরজা এখুনি বন্ধ করে দাও। ওপরের কিংবা নীচের হলঘরের কেউ যেন এ ব্যাপারের একটুকুও না টের পায়। তারা গান－বাজনা স্যুর্তি করছে তাই কর্রুক।

কিনীটী অমনিবাস（১২）－ぃ

আমি তথনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।
সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফিরে শাসছ্ছি, হলঘরে কুমারসাহেরের ম্যানেজার পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন। ম্যানেজারবাবু ঘরে ঢুকে প্রথনেই বেয়ারাটাকে ভাঙা কচের টুকরোগুলো নিয়ে যেতে বললেন। এ ঘর থেকে ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে যাবার সময় চাকরটার হাত থেকে পড়ে ভেঙে ছড়িয়েছিল্ন। চাকরটা আদেশ পালন করে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্েৌই থানা থেকে পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হল। কিরীটী সংবাদ পেয়ে বাইরে গিয়ে তাঁদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর আবার চুপচাঁপ সকলেে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

কিরীটী এতক্ষণ পরে একটু একটু করে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাটা মুজ্গুটার দিকে চেয়ে বুকটার মধ্যে যেন কেমন অস্বস্তি বোষ করছ্লিাম। দেহের গর্দানের ঠিক কাছেই, মৃতদেহের বাঁ-হাতে একটা তীক্স তরবারি ধরা আছে। তলোয়ারটা দেখতে অনেকটা দেওয়ালে টঙানো তরবারিশুলোর মতই। মনে হয় যেন দেওয়াল থেকেই একটা নেওয়া হয়েছে, কেন্ননা দেওয়ালের গাত্য এক-একটি ঢরলের দুদিকে আড়াআড়ি ভবে দুটি করে তনোয়ার টাঙান্না আছে। দেথলাম কেবল ঠিক টেবিলের সামনে উপিরভগের দেওয়ালে ঢলের সঙ্গে মাত্র একটি তলোয়ার দেখা যাচ্ছ। মৃতদেহের হাতে ধরা তরবারিটাতে রক্ত মাখা।

উঃ, ভদ্রল্লোককে কসাইয়ের মত জবাই করা হয়েছে! কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলনে, একেবারে পাশবিক হত্যা! দেখ দেখ সু, তরবারিটায় বোধ হয় चুব শীখ্রইই শান দেওয়া হয়েছিল। বলতে বলতে কিরীটী ঘরের একটিমাত্র জনালার দিকে এগিক্যে জানালাটিকে অনেকক্ষণ ধরে পরীপ্ম করে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেথেশুনে বললে, প্রায চপ্লিশ ফিট নীচে ট্রাম রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে কারও লাফিয়ে নীচে যাওয়া বা প্রবেশ করা সম্পুর্ণ অসম্তব। কিরীটী কিছুক্পণ ঘরের মধ্যে হাত দুটো মুষ্বিব্ধ করে পায়চারি করতে লাগলন, তারপর সহসা এক সময় কার্পেটের রক্ত এড়িয়ে মৃতদেহের কাছে হঁঁটু গেড়ে বসে जাল ক্রে ఫুঁকে কি যেন পরীক্শ করতে লাগল। এমন সময় ওপাশের দরজাটা থুলে গেল। একটা লোকের মাথা দেথা গেল।

ম্যানেজারবাবু যেন কী বলতত যাচ্ছিলেন, কিরীটী বাধা দিল, - आমার नোক-रরিচরণ। কী খবর হরিচরণ? ঐ পথ দিয়ে কেউ বেরিয়েছে?

আ区্ঞে না।
বেশ। নজর রাখ।
মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।
ঐ দরজা দিয়ে এ-ঘর থেকে হলঘরে যাওয়া যায়, না ম্যানেজারবাবু?
আজ্ঞে হ্যা। ম্যানেজারবাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। জানালায় একটা লাল রংয়ের সিক্কের পর্দা টাঙানো ছিল, হাওয়ায় সেটা পতপত করে শব্দ করছিল।

আসুন ডাক্তার, মাথাতা একটু পরীক্ষ করা যাক। বলতে বলতে কিরীটী চুলের গোছ ধরে কাটা মুঞ্sুটা তুলে ধরল। তারপরে দুজনে অনেকক্ষপ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা পরীক্ষা করল। এটা এখানেই থাক। বলে আবার মুজুটা যথাস্তানে নামিয়ে রাখল।
 দিকে তাকিয়ে প্রষ্ণ করল, দেখুন তো কুমারসাহেব, ঐ তরবারিখানা এই ঘরেরই একথানা किना?

কুমাসাহেব মूদू কट্ঠে জবাব দিলেন, আজ্s যাঁ।
মজার বাপার, কিনীীী বলতে লাগল, ৫ইরকম ধারাল্গে চকচকে তনোয়ারুুেো দিয়ে ঘর সাজিল্রে রেখখছে্ন-बইভারে খুল্নর সাহাय করততই নাকি কুমারসাহেব?

জবাবটা দিলেন ম্যান্জোরবাবু, আজ্ঞ, উनি একজন উদ্মুদরের আর্টিস্ট। পিতামহ ও


চমৎকার यুক্তি, এরে गারে অকাট! ম মুদ্মরে কিরীটী ওুধু বনলে, কিন্ঠ সে যাক গে, এই रणতাগ্য মৃত ব্ভিকে চেনেন आপনি?

आख্র হ্যা। ইনি আমাদের কুমারসাহেবের নবনিমুক্ত সেক্রেটারি মিঃ শুভক্কর মিত্র। ম্যান্নোরাবু জবাব দিলেন।

আজ রাত্র आপনি बঁঞে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন?
 কেথায় দেখা হয়েঘ্লি?
आঙ্ঞ, आমি তথन नीচ্চ সिंড়িন उদিক হनघরে যাচ্ছিলাম, দেখनाম উनि সिंड़िর


ఆঁর সল্গ আর কে কে ছ্নি?
প্র<েসোর কালিদাস শর্মা আর দীনতারণবাবা দौनতারণবা৷ু তার একাু পরেই চলে যান।
বেশ, এবারে আপনি দয়া করে বাইরে গিত্যে প্রেকেসাs কালিদাস শর্মাকে এবটু ডেকে
 একট্বির তাঁকে ডাকছ্নে।

ম্যান্রের ঘর থেকে নিঃশ<্দে বের হয়ে গেন।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, দেখ রায়, এ ধরন্নে হতা করাणা এমন কিছু আশৰর্য ব্যাপার নয়। এক্ষের্রে স্পষ্ট বোবা যাচ্ছ, হত্যাকারীর খুন করবার ইচ্ম ছিন এবং ধারাল্ো অস্ৰ্র হাতের কাছে পেশ্রে সেই ইচ্থই এই ভয়ককর হত্যার পরিণত হয়েছে। কে বলতে পারে, হয়জে भুনীর মনে রক্హ দেখবার পিপাসা জ্বেগছিল! তারপরই এই খুন।

 এই ચুন করা হয়েছে। চৌ্যে দেখুন, মৃত্দেহের positionটl দেথখে কি আপনার মনে কোন কিছুই আসছে না?
 ব্যজ্রি মধ্যে পরস্পরের কোন রকম হাতাহাতি বা বটাৰাটি হয়নি!
 ওঁকে খারালো অন্ত্র দিয়ে আঘাত করেেে, যে সময় হয়েে বেচারী কোন কারণে টেবিলঢার ఆপর ఫুঁকে পড়ে কিছু করতে যাজ্ছিন। তাছড়া এক্ষেত্রে আর একাঁ জিনিস বিশেব করে

লক্ষ করবার আছে। টেবিলের ঠিক ওপরে দেওয়ালে ঝুলানো যে ঢাল-তলোয়ার আছে, बেবো থেকে ওর উচ্চতা প্রায় আটন্ন ফিট হবে এবং একথা যদি ধরে নেওয়াই হয় মৃতদেহের হাতে ধরা ঐ ধারালো তন্লেয়ারটা সামনের ঐ দেওয়ালে টাঙানো ঢালের অন্য পাশ থেকে নামিয়ে নেওয়া হর্যেছে, তাহলে নিশয়ইই টেবিলের ওপরে উটে দাঁড়াতত হর্যেছিল দেওয়ালে টাঙানা তলোয়ারটা হৃত্যাকারীকে নামতে, কেন্ননা অত্খানি লম্বা কোন মানুষ হত্ত পারে না। শুধু তলোয়ারটা নামাতেই নয়, সেই তলোয়ার দিয়ে মিঃ মিত্রকে খুন করতে
 यদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিঃ মিত্রের অজান্তেই যদি তাঁকে খুন করা হয়ে থাকে, তবে বলতে হয় মিঃ মিত্র অন্ধ ও কালা, ঢোথেও তিনি কোন কিছ্হ দেথতে পাননি, কানেও কোন শব্দ ওনতে পাননি। কিন্তু কুমারসাহেরের মত একজন ধনী গণ্যমান্য লোকের প্রাইভেট সেত্রেট্টরী যে কালা ছিলেন এ কথাই বা বলা যায় কী কর্র? বলতে বলতে কিরীটী সহসা কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কী কুমারসাহেব, আপনিই বলুন না, আপনার সেত্রেটারী কি সত্সিসত্সই অন্ধ আর কালা ছিলেন নাকি?

না। মৃদুস্বরে কুমাবসাহ্বে জবাব দিলেন।
যাই হোক, বেচারীর বে গলা কেটে হত্যা করা হত়েছে, এ একেবারে অবধারিত। ডাঃ চটট্ররাজ বললেন।

আরো দেখুন, কিরীটী ডাঃ চট্টরাজ্কক আহান করলেন, এই টেবিলের পাশের সোফাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন। সোফার জপার এই বড় বড় বালিশগুলো দেখেছেন ? এগুলো তুলে ধরছি দেখুন—এงলোর গায়ে এথন্টা ৎক্টা লশ্বালন্মি সরু চাপের দাগ রয়েছে। একটু ভাল করে পরীকা করনৌই বুঝরুত কষ্ট হরে না শে গর অলাতেই তলোয়ারটা লুকানো ছিল। খুনী আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করে ঞছিয়ে রের্যেছিল এ্রিন মনে হয় মিঃ মিত্র এ घরে पুকবার আగগই খুনী এখানে এসে অপেক্ষ করছিল। মনে হয় লে জানত মিঃ মিত্র নিশ্যয়ই এ-ঘরে আসবেন। আর এমন লোক খুন করেছে বে মিঃ নিত্রেন বেশ পরিচিত। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনার সন্দ্রু অমূনক, স্যার দিনগন্দ্র মিঃ মিত্রের একেবারেই অপরিচিত, তা ছাড়া যে খুনী, তার এ-বাড়ীতে এবং কুমারসাহেবের এই প্রাইভেট রুমে বিশেষ রকম যাতায়াত আছু এবং সে এ ঘরে এনে কেট তাকে সন্দেছ করবে না—এক কথায় খুনী কেেন অপরিচিত তৃতীয় বাক্তি নয়। জানাশোনার বা পরিচিতের মধোই কেউ, যার পক্ষে অনায়াসেই, মিঃ মিত্র যখন কোন কারণে দেয়ালের এদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, সেই অবসরে বালিশের তলা থেকে লুকানো তলোয়ারটা টেনে বার করে মিঃ মিত্রের গলাটা এক কেপপে দেহ থেকে আলাদ করে ফেনতে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু বন্ধু, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ম, ডাজ্জার বললেন, মৃতদেহের position দেখে মনে হয় না কি যে মিঃ মিত্র যেন কোপটা ঘাড়ে নেবার জনো ঝুঁরে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন?

হুা, সেই তো হচ্ছে কथা, কিরীটী বলতে লাগল, এবং ঐ পয়েন্ট থেকেই ধরতে হরে খুনীকে। খুনী এখন๔ এই বাড়িতেই আছে। সে এখনো পর্যন্ত এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যায় नि, यদি অন্ততঃ আমার সহকারীরা সজ্রাগ থেকে থাকে।

হলঘরে यাবার ঐ দরজাটা খুলে যদি কেউ এ-ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে ইতিমধেেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

অসম্তব। इরিচরণ সাড়ে নটা থেকেই হলঘরে আছে, यপি কেউ গিয়ে থাকতই তার দৃষ্টিকে কোনমতেই खাঁকি দিতে পারত না। জান কটার সময় আদ্দাজ মিঃ মিত্র এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন?

এবারে জবাব দিলাম অমিই, হাঁ, আমার মনে আছ্, রাত্রি তখন ঠিক সাড়ে নটা হবে, কেনননা তখन আমি আমার হাত্ঘড়িটায় সময় দের্খেিলাম। কিরীটী এবার নিজের হাত্ঘড়ির দিকক তাকাল, ঠিক রাত্রি দশটা এVন। ঠিক «ে সময় খুন হর্যেছিল, অপরাধী সৌই সময়াটা যে অনা জায়ীগায় উপস্থিত ছিল, এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্য यদি সব কিছু আাগে থেকেই বন্দোবস্ত করে থেকে থাকে, তা হরেও সে এই ফাঁকি দিতে পারত না। কিরীটী একটা সিগার বের করে তাতে অগ্নিসংরোগ করল। একগাল ধোঁয়া ছড়তে ছাড়তে নিম্নস্বরে বলতে লাগল, আশ্রর্य, আমি বিছুই বুঝ্েে উঠডে পারছি না। যতটুকু বুবচত পারছি, কোন স্থিরমস্ত্রিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই কাজ করেছে, কিস্তু মাথাটা দেহ থেকে পৃথক হত়ে মেকের ঠিক মধ্যিখানেই বা এল কি করে? আর ঐভাবেই বা ঠিক ঘাড়ের 心পর বসে ছিল কি করে?

বাইরের হলঘর <্থরে একটা মৃদু গানের সুরের রেশ তঋনও ভেসে আসছিল। কিরীটী কুমারসাহেবের দিকে তাকিক্যে বলুল, আপনি ও-ঘরে যান কুমারসাহেব, অ心িথিরা বেশীস্ষণ আপনাকে না দেখলে একাট গ্গালমালের সৃষ্টি হতে পারে।

আর গোলমাল! দীর্ঘশ্ধাস ফেনে কুমারসাহেব বললেন, আমার মননসম্র্রম, ইজ্জত সব গেল মিঃ রায় ; উঃ, কী দूर्দ̆ব!....डপবান, - कि করলে প্ু!

এমন অধীর হলে তো চলবে না কুমার্যাহেব। ডাঃ চট্টাজ বললেন।
উঃ, কাन সক্যनে आমি মুথ দেখাব को করে? को লজ्জা!...ाপা স্বরে বলতে বলতে কুমারসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

## 11 भाँচ ॥

কুমারসাহেবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণণ্ঠে কিরীটী বলনে,আহা বেচারী, বড্ড নার্তাস হয়ে পড়েছেন্ন

সত্যি, মাথাটা কী ভাবে মেঝের মাঝখানে এল বল তো রায় ? ডাক্তার বলতে লাগলেন, গড়িয়ে এসে তো আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না!

অনেক সময় অবিশ্যি এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। কিরীটী জবান দিল, কিস্তু একটা জিনিস লক্ষ করে দেখুন ডাক্তার, মাথাট যদি গড়িয়েই এই জায়গায় আসত, তাহন্লে দেছ থেকে মাথাট যেখানে দঁ!ড়িয়ে আছু সেই পর্যন্ত একটা রক্তের ধারা থাকত। তা নেই। তাতেই এক্ষেত্রে স্পষ্ট মনে হয়, খুনী নিজেই দেছ থেকে মাথাটা কেটে ফেলবার পর মাথাটা ঐখানে বসিয়ে রেথে গেছে। আমার মনে হয় কি জানেন ডাক্তার?

একটা দানবীয় উল্লাসে এবং নিজ্েের শক্তির ওপর একটা স্থির বিশাসে খুনী মাথাটা এখান্ন রেখে গেছে-এŋই কথা বলত চাও তো? জবাব দিলেন ডাক্তার।

সহ্স নীচু হয়ে কিরীটী মৃত মিঃ মিত্রের পকেট্টে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পকেটতুলো পরীক্ম কর্রত কর্তে একটা পরকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র টেনে বের করল এবং সেগুলো টেবিল্গের ওপরে রাখবার সময় তার মুখ্ মৃদু একটুকরো হাসি জেরে উঠল। চেয়ে দেথলাম

কাগজপৰ্রের মধ্যে আছে অন্লেকঞেলো খবরের কাগজের কাঢিং, ফটোগাফ, গোঢা দুই হলুদ

 জবা৭ দিল, ফ্টেেতুো দেখছি ভদ্রুোকের নিজেরই। নানা কায়দায় নানা পোজ্র তোলা
 পকেটেটই বা এণुলো রাখার जাৎপর্य कী?

এতে তে আশর্য হার কিছুই নেই রাযায! ডাক্তর বনলেন, যারা নিজ্জেদের সম্পর্কে
 ড্রাম পিট্বার—নিজেকে প্রচার করবার এও একটা কাঠি বৈকি ।

না বन্ধু ना, বাপারটা অত সামান্য নয়। এর মধ্যে অন্য কোন বাপার আছে। লক্ষ্য করেছ্নে, এর মধ্যে কিছু হারিয়েছে কিন্না? কিরীটী ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করন।

जाর মানে? তোমার কোন্ দেশী প্রশ্ন কিনীৗী? অমি কি आগে থেকে জনতাম নাকি



 চাক্পবাকরের গাত দিয়ে তিনি আলেন না। অন্ততঃ দু-ঢারটে প্রাইভেট घরের চাবিও ওঁর

 না। এঁর পরেটে থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা বनতত অািি ঐ চাবির কথ্থাই বলতে চাইছ্লিাম ডাক্তা!

তারপর সহসা কিনীীী আমার দিকে ফিরে তকিক্রে মুদুষ্রে বলল্লে, সুতত, অনুসন্ধানের

 বा পাওয়া যাচ্ছে না! এক্সেত্র আমার চাবির কথাটই মনে হচ্ছে, লেটই বেন চুরি গেছে।
 জिनिস शারিত্যেছে বা পাওয়া যাচ্ছ না, এখুनि जোমাদের সেটা দেখাব। অথচ তোমরা




इত্যাকরীর সপ্পক্কে কোন সূত্র কি? আমি প্রশ্ন ক্রলাম।
शा, হতাকারী নিজে।
এমন সময় ক্যাঁচ করে দরজা রোলার একটা মूহ শব্দে আমরা সক্লে চমকে চোখ पুনে তাকাनाম। এ घরের সঙ্গ হলघরের ব্যোগ্যোগ করে বে দরজাটি, তার ফাঁক দিয়ে সাধারণ পপাশাক পরা একজন লোকের মুখ ও দেহের অর্ধ্ধেকটা প্ররেশ করিয়ে দিত্যেছে এবং जাকে একপ্রকার এক পাশ্র চিলেই একটি যুবক घরে এসে প্ররেশ কর্।

ঢোথের উদ্বিঙ্ন দৃষ্টি দেথলেই মনে হয় যুবক ভয়ানক উীত হয়ে পঢ়েছে। যুবক ঘরে

ছুকেই থপ করে একটা গদিরাঁাঁ চেয়ারে বলে পড়ল, এসব ব্যাপার কী? বাড়ি যাওয়ার জনা বেকৃতে यাচ্ছি, গেট্মান বললে, যেতে দেওয়া হরে না, পুলিসের অর্ডার! কুমারসাহেবের দেখা পেলাম না। তাঁর সেক্রেটারী মিঃ মিত্রই বা কোথায়?

সাধারণ পোশাক পরা যে লোকটি আমাদ্রর সঙ্ছেই গাড়িতে এসেছিল, সে যুবকের পিছু পিছ্র এই ঘরে দুকন।

ইनि কে জাन কাनী? কিনীটী লোকটিকে প্রশ্গ কন্ন।
 এঁর नাম নাকি বিকাশ মक্মিক। এমন সময় আবার দরজার বাইরে এক্টা গোলমাল শোনা গেन। পরক্ষণেই প্রফ্সোর কালিদাস শর্মা ঘরে প্ররেশ করনেন।
 ভয়ানক! এ কি? সমষ্ত মুথ তার ভয়ে রক্কশূন্য ফ্যাকাশে হর্েে গেছে।

হাঙ একটা ভারী ব্জুর পতনশব্দে সকলে সচকিত হর়্ে উঠে দেখি-বিকাশ মক্झিক অজ্ঞা হর্যে পড়ে গোহে

এই অপদার্থजাকে বাইরে রেফে এস। প্রফ্সেসার শর্মা কাनोরে আদেশ দিলেন।
 जসাড় দেহটা ধরাধরি করে কোনমাত শাশ্রে ঘরে নিয়ে এলাম।

এ घরের মধ্যো মুহ্রু মতই ऊক্দেण বিরাজ করছে।
একটা সামান্য ছুঁ পড়লেও বোখ হয় শ্দ শোনা यায়।



ডাক্জার বললেন, এখन এবাম সুস্থ বোধ করজ্ছে কি?
হাঁ। মৃদু ক্নাস্তস্বরে বিকাশবাবু জবাব দিলেন।
মিঃ ঔত্কর মিত্র বুঝি আপনার অनেক দিনের পরিচিত? खाমि ভিজ্ঞাमা করলাম।

 ও শিকারী ছিলেন। প্রায়ই আমাদ্দর দেলের বাড়ি ডায়মণহারবারে কি একটা কাজ্জ বেতেন ; সেখানেই প্রথম আলাপ হয়। তাছাড়া অনেকদিন থেকেই হিন্দীটারক ভাল করে শিখবার আমার ইচ্ম। उভক্কবাবু চমৎকার হিস্দী বলতে ও লিখত্ত জানত্ন। আমি ওঁর কাছেই একাঁ এবদু করে হিন্দী শিখছিলাম। जারপর উনিই আমাকে একদিন এখানে এনে কুমারসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এৰং কুমারসাহেবের দয়াত্ই একটা অফ্সিসে আজ দিন দশ হল একটা কাজ যোগাড় করেছে। তিনিই আজকের এই উৎসবে আমাঙক নিনম্র্র করে আনেন।

কি? বিকাশ প্রশ্ন ক্রালেন।

 মৃত্দে দেথে এলাম একড়. आrগ...

शँ, जाँরই মৃত্দে।
এমন সময় কিরীটী @ প্রক্সোর শর্মা এসে ঘরে প্রবেশ করালেন।
आপনি তাহলে এখন ভ্যেত পারেন বিকাশবাবু, आমার লোরের্র কাতু আপনার ঠিকানাঢা ওখু দয়া করে রেথে যাবেন।

বিকশশ মক্ধিক কিন্রীটীর কথা چনে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই ঘর থেকে নিষ্র্রাত্ত হয়ে গেল।

সে ঘরে ত্থন जার লোন লোকজনই ছিন না, সেকথা जরগগই বলেছি।
মাথার ওপর উজ্জূন বৈদ্মুতিক আলোয় ঘরখানি উদ্যাসিত! এবাু আগেও বে-ঘরটা

 ढেটে निয়ে বসन।
 आপনার কাছে যতটা माशিया পাব, आার কারভ কাছ থেকেই ज পাব না। অবিশ্যি এত
 প্রল্যাজনেই...








 এখান্ন কারও সঙ্গে সাক্কী করবার আগে থেকেই কথা ছ্নি।

কারও মানে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তো? কিরীীঢ বললে।







 निक्ष ! Oh red, it is simply charming! It is nice!

इঠাৎ কিরীটী মুষটা ঘুরিয়ে আমাকে বললে, সুত্ত, বেল বাজ্জিয়ে একটা বেয়ারারে ডাক তো।

বেল নাজবার সল্গে সঙ্পেই. বে বেয়ারাটি প্রথম যৃত্দে আবিক্কার করে, সে এলে मাঁড়াল।
 তুমি কফি নিয়ে যাবার घণ্ঢা শোন কথন?

पूম্ তথল কোথায় ছিলে?
রান্যাঘরে হভুর। রানাঘরের লাগোয়াই খবার ঘর, এবং রান্নাঘর ও খাবার ঘর কুমারসাহেরের প্রাইভেট ক্রেন্রে ঠিক পিছলেই।

কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুম্মের মষ্যে বে তোমাদের ডাকবার অনা বেল আঢে, সেই বেল বাজার দড়িনা কোথায়?

প্রাইতেট রুম থেকে হনঘরে আসবার দরজার গা্য়ইই হছুর।
বো, বেन শোনা মার্ট তুমি কফি নিয়ে চলে এলে, না?



ওব্যে যাবার হলের মধ্য দিয়ে बে hরজ আছে লেই দরজা দিয়ে। দরজার ঠিক সামনেইই
 শব্দ কনলাম, কিস্তু কেোন সাড়া শব্দ ভেত্র প্xেকে পেলাম না। এবার জোে দরজায় ধাক্কা







जারপর কিরীটী জিঙ্sসা করল।

 आমি চিৎকার কর্রেঠি ভ তাড়াতাড়ি উঠে आপনাদhর घরের দিকে যাই। आমি জাল্লার নাচে শপথ করছি, एভুর এর চাইতে বেশী কিছুহ আমি জানি না। আমি খুন করিনি। বলত়


তেমাদ্র কোন ভয় নেই রে, তুমি উঠঠ বস। আমি জানি তুমি খুন করোনি। কিরীটীর


## 11 ছয় ॥

 বলছিলেন এবার বলুন।

প্রফেসার শর্মা বললেন, জিনজার খাবার পর সেত্রেটারী শুভস্করকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাই। সেখনে আমাকে একু অপেক্ষা করতে বলে তুক্কর নীচে চলে যায়। অনুমান তখন রাত্রি কটা?
প্রকেসার শর্মা মৃদু একটু হাসলেন, কমা কররেন মিঃ রায়, আপে তো বুঝিনি আজকের রাত্রের প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিটের হিসেবনিকেস কারো কাছে দিতে হবে তাহলে না হয় घড়িধরে সব কাজগুল্লে করে রাখতাম। তবে যতদূর মনে হয় রাত্রি তখন নটা হবে বা নটা বাজবার মিনিট চার-পাঁচ আগেও হতে পারে। তরপর হঠাৎ বাঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ধে বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ রায়, গরীবকে ফাঁসাবার মতলবে জেরা করছ্নে না তো?

কিরীটী ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে গস্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলে, আপনি তাহলে তারপর খাবার ঘরেই রয়ে গেলেন?

হাঁা খাবার ঘরে পরিষ্কার টেবিল চেয়ার পাতা ছিল, কেন্ননা আজ খাবার আয়োজন হয়েছিল নীচে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ে, টেবিলের ওপর এক্খানি হিন্দী ভাষায় অনূদিত ছেটদের রূপকথা "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" পড়ে আছে। আমি হিন্দী ভাষা বেশ ভালইই জনি এবং হিন্দীতত অনূদিত ছোটদের একখানি রূপকথা দেত্থ লোভ সামলাতে পারলাম না ; তাছড়া রাপকথা পড়তে চিরদিনই বড় ভালবাসি। বইখানি হাতে পেয়ে অন্যমনস্ক ভবে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লাম। বেশী লোকের গোলমাল আমি কোন দিনই পছ্দ করি না, ভাবলাম বাচা গেল। शাতের কাছু বইটট পেয়ে তাতেই মনঃসংযোগ করলাম। বইটা সত্তিই ভাল/ র্रপকথা পড়তে আপনার কেমন লাগে মিঃ রায়?

ব্রাভো! চমৎকার! কিনীটী চাপা উল্লাসভরা কণ্ঠে বলে উঠল, এ বে দেখছি একটা মজার রহস্য উপন্যাস হয়ে দাঁড়াচ্চে! চারদিকে উৎসবের কলোছ্হাস, একজন ছায়ার মত এসে স্নানের ঘরে মাটি কোপানোর খুরপি ফেলে গেলেন ; আর একজন খাবার ঘরে এসে "সাত সমুদ্র তেরা নদীর পারে" রুপকথা কুড়িয়ে পেলেন এবং তখनि লেই রুপকথা পড়ায় মত্ত र্য় উঠলেন। এমন সময় এক সাংখাতিক ঋুনী রক্তু দেখবার লেশায় পাশের ঘরে হায়েনার মত হিহ্র্র হয়ে উঠছে! সব কিছুর মধোই একটা মানে থাকা দরকার। यদি এই পর পর ঘটনাগুলোর আদপে কোন মানেই না থাকে, তাহলে এই পৃথ্বীতত কোন কিছুরই মানে रয় ना!

পরমুহ্র্তেই যেন হুাৎ কিরীটী আবার গঙ্ভীর হয়ে প্রফেসার শর্মকে পুনপপ্রশ্ন করল, খুব ভাল, ঘড়ির সময় নিয়ে আপনি একটু আগে আমাদের ঠাট্টা করছিলেন, আবার কিছু সময়-সম্পর্কীয় অতি আবশ্যকীয় দু-চারটে কথা এসে যাচ্ছে! ক্মমা করবেন প্রফেসার, আমি সিঁড়ির ও খাবার ঘরের ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি। আমার ঘড়ি আর ওই দুটো ঘড়ি একই সময় দিচ্ছে- আপনার ঘড়িতে এখন কটা প্রফ্সোর?

প্রফেসার শর্মা পকেট থেকে একটা মূল্যবান রৌপা-নিম্মিত ঘড়ি বের করে হাতের ওপরে নিয়ে দেথে বললেন, ঠিক দশাট বেজে বারো মিনিট হর্যেছে।

আমারও ঠিক তাই, কিরীটী আপন হাত্যড়ি দেখে বললে, তোমার ঘড়িতে কত সুব্রত?
দশটা বেজে চব্বিশ মিনিট। আমার ঘড়ি দেথে বললাম।
বেশ! প্র<েসার, আপনার यদি আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে যদি বলেন, রাত্রি ঠিক সাড়ে নটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? কিরীটী প্রশ্ন করল প্রফেসারের মুখের দিকে ৯০

নিশয়ই। বলে সহসা প্র<েসার হাঃ হাঃ করে উচ্চেঃম্বরে হেলে উঠলেন। जারপর কেনম্তে হািি চাপত্ত চাপতে বনলেনে, সাড়़ নটার সময় হনघরে দাঁড়িয়ে আমি আপনারই

 দাঁড়িয়ে আপনাদূর সকলের সল্গে আনার পরিচয় করির্রে দেন, আশা করি আপনার মহামান্য





হরিচরণ घরে এলে দুকন।
 স্যার, ঐ ভদ্রলোক আমান কাছেই ছিলেন। এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, মশাই,







किরীটী বাধা দিল, তহলে पুমি তথन हिक সিंডির মাथाয় ছিলে, যথन মিঃ মিত্র

 এলে প্ররেশ করেন।

ঐ সময় তুমি নিশত়ইই হনঘর থেকে প্রাইতেট কুমে যাবার দরজাঢার প্রতি বেশ ভাল নজর রেব্থছিলে হর্িরণণ, কী বল?

খুব কঠিন দৃষ্টিতে নজর না রাখলেও, মোটাদুটি জাল করেই নজর রেরেছিলাম স্যার এবং বেয়ারা যখন ঘরে ঢোকে আমি তখন্ তর পিছনেই দাঁড়ি়্য এবং আমি ওর সc্গে
 জनाও अथान প্ৰে নড়़িন।





 করি ও-घরের তলোয়ারটার কথা এর মধ্ধেই এরেনারে ভুলে, যানनি!

সহসা প্র<েসারের ঢোখের দৃষ্টিন তীশ্ন ও উগ্র হয়ে উ১ল। তিনি পলকহীন ভাবে


















 याबেन ना।


 গগলেন।




 একবার এখান भाঠिएয় দিও তো?



 বশ্ু \যাগায়!
 ล২

হয সেইজনাই কুমারসাহেব যখন আ|্র রাঢ্র আমাদhর সঙ্গ গศ্প করতে করতে উটে গির্রে

 ছয় .কোন একটা নেশাট্টোর অভাস্ত!
 আমাদ্রর কাহে আলেন, ত্থন কেন এবটটা কিছ্ লেশা করে এসেছিলেন। আপনি বোষ হয় लশ্ন করেনनि।
 কুমারসাহেব যথन আমাদের দেওয়া সিগার না থেয়ে নিজের সিগারেটে থেট্যে উঠে যান, তখন তাঁর জ্যাসট্রের মধ্যে সেই নিস্কিপু নিঃশোিিত সিগারেটের দুকরোঢা তুমি তুলে নিয়ে পরেন্থ্থ কর্রে!

এ্রতদিনে সতসত্ই সুব্রতর ঢোথ একাঁ সজাগ হতে আরষ্ত করেছছ। কিরীঢী হাসতে হাসত্ বলরত লাগল, ঢেত্যে দেখুন ডাক্তার, কিনীীী পকেটে হাত চানিয়ে সিগারেটের টুকরো
 পারবেন, এ সিগারেট রেনা নশ, হাতে পাকিয়ে ততরি করা, তাছড়া সিগারেটের মসনা ব্যেন

 ए. एनरन।





 ধরন্রে সিগারেট তৈরী করে কুমারসাহ্বকে নেশায় পরিতুষ্ট করে থ্রাক্ন। প্র<েস্সার শর্মা উদ্দিদ বিজ্হননর অধ্যাপক হিলেন বলে ভঁর সিগারেটের ওপরে সর্বপ্রথম আমার সন্দেহ
 সময়ই নিজ্রের কেস হতে সিগারেট রের করে ধৃমপান ऊওু করলেন। কে小ে সতায় বা দুদশজন ব্যোন্ন মিলিত হয়োছ, সেখানে কেট সিগারেট কাউকে অফার কররে অারে refuse করে পরমুহুর্ত্ট নিজের সিগারেট বাবহার করা এটিকেট-বির্র্দ্দ। একমাত্র সেই কারণেই আমি কুমারসাহেরের নিঃচেশিত ফ্াাগ end ঢা আ্যাসট্রে হতে তুলে নির্যেছ্নিাম।
 সिদ্ধি প্রতৃতির নেশা করুলে कि कि লক্ষণ দেখা যায় বনে?

চোখের মণিত্ অবস্থিত আলো প্রবেশের ছিদ্রপথ pupil সষ্ধুচিত (contracted)

 ఆপর जাসতে থাকে ; यাকে আমরা ডাক্তারী শাד্ত্রে hallucination বनि! এభন বোধ

হয় বুঝতে পারছ রায়, কুমারসাহেব যে অদ্যুত গল্প আমাদের শোনাচ্ছিলেন তা ঐ নেশারই প্রভাবে।

অজ্ুুত আর তাকে বলা চলে না ডাজ্তার, আজকের রাততর ঘটনার কথা ভাবতে গেলে কিচুই আর আশ্চর্য বা অদ্ুুত লাগে না। আমি এথনও স্থিরনিশ্চিত নই কুমারসাহেবের গল্পটা নেশা থেকেই উদ্ডুত না কল্পনা মাত্র। আপনি বে জিনিসটার প্রভাবের কথা বলছ্নে সেটাও ঐ গাঁজা বা ভাং জাতীয় গাছছর পাতা থেকে হয়, এবং ঐ ধরনের নেশার বস্তু একটা সিগারেটের মধ্যে যতটুকু থাকে তাতে করে অমন নেশা হতে পারে বলে আমার কিণ্ধু মনে হয় না। সামান্য একটু উত্তেজকের কাজ করতে পারে মাত্র। আমার মনে হয় এ ধরনের নেশায় কুমার সাহেব অনেকদিন থেকেই বেশ অভ্যস্ত। না হুলে তিনি এ ধরনের নেশা করে নিশ্য়ইই অসুস্থ হয়ে পড়ত্তন এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই জাতীয় নেশায় অভ্যস্ত যেসব নেশাথোর, তাদের এই সামান্য একটু নেশার দ্রব্য সেবন করলেল আর যাই হোক অন্ততঃ কম্পনায় স্বপ্ন যে দেখতে ঞরু করবে না এটাও ঠিক। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আপনাদের ডাক্তারী শাম্ব্রে ঐ hallucination দেখা তাদের পক্কে সম্তব হয়তো না হওয়াটাই বেশী সষ্ভব। আরো একটা কথা এই সঙ্গে আমাদের ভুললে চলবে না যে, এ জাতীয় জিনিসের ন্লাককে নেরে ফেলবারও একটা ক্ষমতা আছে, তবে একটু দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন ধরুন দীর্ঘ পাচ বছ্ন ধরে নিয়মিত ভাবে ঐ ধরনের নেশা করে আসনে, অনবরত এগুলো slow poisoning-ৰ্যের কাজ করতে পারে অনায়াসেই। এমনఆ হতে পারে যে, ঐভরে নেশার মধ্য দিয়ে slow poisoning করে কেউ ঐ উপায়ে অনেক দিন ধরেই ওঁকে সবার অলক্ষ্য এ জগৎ থেকে নিঃশবে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। - এ্রমন করে আর কুমারসাহবের সর্বনাশ করবেন না স্যার, আপনার লোকেদের আদেশ দিন যাতে করে তাঁলা এবার এখানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতদের অন্ততঃ চলে যেতে বাধা না দেল। একেই তো তাঁরা সব নানা অদ্ডুত প্রশ্ন করে করে আমাদের প্রায় পাগল কর তোলবার যোগাড় করেছেন। এমন কি এর মধ্যে কেমন করে না জানি প্রকাশও হয়ে গেছে বে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীকে কে হত্যা করেছে। আমি यদিও তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি, তিনি আতমহত্তা করেছেন, কেউ তাঁকে হত্যা বা খুন করেনি, কিল্তু এ ধরণের কথা একবার রটলে কি কেউ আর কারও কথা বিশ্বাস করে বা করতে চায়?

কিরীটী হাসত্ত হাসতে বললে বসুন। আপলার মনিবের সেত্রেটারী আঘ্মহত্যা করেছেন শুনলে নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর আত্মমর্যাদা বেড়ে যাবে, কি বলেন ম্যানেজারবাবু? কিল্তু সে কথ্থ থাক, বাস্ত হবেন না, এখন বলুন তো দেথি, আজ রাত্রে এই উৎসবে এমন কি কেউ এখানে এসেছ্ছে যাঁকে আপনি চেনেন না বা ইতিপূর্বে কোন দিন দেখ্থননি?

না, কই এমন কাউকে দেখছি বলে তো আমার আজ মনে পড়ছে না! ম্যারেজারবাবু বলে উঠলেন, তাছাড়া এ উৎসবে আমন্ত্রিত্দের প্রত্যেকেই নিমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হয়েছিল এবং নিমন্ত্রণ-লিপি ছড়া আর কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেক্রেটারীবাবুর এ বিষয়ে কড়া নজর ছিল।

সহসা আবার কিরীটী প্রশ্ন করল, আচ্ছ ম্যানাজারবাবু, বলতে পারেন, আপনাদের ஓ8

কুমারসাহেবের সেক্রেটারী মিঃ মিত্র কত্রিন থেকে আফিং খাওয়াটা অভ্যাস করেছিলেন? দেখুন অস্ষীকার করবেন না বা অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর অনেক কথাই জনেন, কেননা বেশীর ভাগ সময়ই দুজনে আপনারা সহকর্মী হিসাবে এখানে কাজ করছিলেন। বলুন না মশাই, চুপ করে আছ্নে কেন? খেতেন নাকি তিনি?

আ-জ্রে!
বলুন! কঠিন আলেশের সুর কিরীটীর কप্ঠে ঝক্কৃত হয়ে উঠল। কিছ্ছুহ্মণ ম্যানেজারবাपু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন, তারপর একসময় স্দুস্বরে বললেন, আজ্ঞে মাসখানেক रবে, তিনি আফিং একটু একটু করে গরম কফির্র সঙ্গে খেত্নে। বলত্নন, অন্য কোন বদ নেসার থেকে আফিং খাওয়াটা নাকি ভাল। তাছাড়া তাঁর পেটের গোলমাল আছে বলে ডাক্জার নাকি পরামর্শ দিয়েছ়িন প্রত্তহ একটু একটু করে আফিং থেতে। আফিং ধরবার পর উপকারও নাকি পাচ্ছিলেন।

ভাল কথা! খুব ভাল কথা! কিন্ট্ আপনাদের কুমারসাহেবও কি ঐ সঙ্গে কোন নে•শয় অভ্যত্ত হয়ে পড়েছিলেন নাকি?

আজ্ঞে, তিনি বৌধ হয় এ একই সময় থেকে আফিং যাওয়ার সঙ্গে অভ্যত্ত হয়েরেন্রে. কিক্তু আমার মনে হয় কুমারসহেব আফিং়্যে অনেক দিন থেকে অভ্যস্ত।

বেশ। আচ্ছা আজ রাত্রে কুমারসাহৈককে আপনারা ভাং বা সিদ্ধি জাতীয় কোন জিনিস দিত্যে সিগারেট তৈরী করে দিয়েছিলেন?

आজ্ঞー
বলুন, জবাব দিন!
আভে হ্যা। কেন্ননা আমি ভেরেছিনাম সিদ্ধি থেলে তিনি একটু চাঙ্গা হয়ে উঠরেন। জানি না কেন্ন যেন আজ চার-পাচদিন একটা চিঠি পেল্যে অবধি তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সর্বদাই মনমরা, যেন কি কেবলইই ভাবছ্লে তাই ভাবলাম, আজকের এই উৎসবের দিন, সাধারণ সিদ্ধির সরবত-টরবত দিলে হয়তো তিনি আাপত্তি করতে পারেন, তাই সিগারেট তৈরী করে রেরেছিলাম। এ রকম মাবে আরো দুবার সিগারেট করে থাইয়েছিভ 丁াকে। সন্ধ্যার অক্প পরেই আমি তথন কুমারসাহেরের লাইত্রেরী ঘর বসে কয়েকো হিসাবপত্র মিলিয়ে নিচ্ছি, কুমারসাহেব যেন খুব উত্তেজ্রিত হয়েছেেন এমন অবস্থায় এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন, বললেন, এক কাপ গরম কফি থাওয়াতে পারেন ম্যানেজারবাবু? আর আপনার সেই সিগারট কয়েকটা দিতে পারেন? তারপর তিনি আমাকে একটু আগে বাথরুম্মে কী দেখেছেন তাই বলতে লাগলেন। আমি নিজে তাঁকে কফি निয়ে এসে দিলাম ও পকেট থেকে তৈরী করা গোটাপাচেক সিগারেটও দিলাম।

আজকেই আপনি তাহলে প্রথম তাঁকে ঐ ধরনের সিগারেট দিত়েছিলেন বোধ হয়?
আভ্ঞে না। দিন পাচেক আগে একবার গোটাপাঁচেক তৈরী করে দিত়েছ়িলাম।
তবেই দেখুন ডাক্তার, ভাং বা সিদ্ধির প্রভাবে কুমারসাহেব কল্পনার বিভীযিকা দেখেননি, সিগারেট পান করবার আগেই দেখেছ্নে। তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, বেশ। আচ্হ মানেজারবাবু কুমারসাহেবের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হা় তখন ঠিক কত রাত্রি হরে বলতে পারেন? মানে রাত্রি তখন কটা বাজে?

আজ্ঞ রাত্রি নটা रবে।

আচ্ছ, তারপর আপনি কী করনলেন?
जারপর আরও কিছুক্কণ আমি ঐখানেই ছিলাম, কেননা কুমারসাহেব সিগারেট নিয়েইই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন দ্রুতপদে। তারপর হিসাবপত্র দেখা হয়ে গেলে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটার সময় আমি নীচে নেমে যাঁ।

এর পর ম্যানেজারবাবুকে কিরীটী বিদায় দিল।
ভদ্রলোকও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, কেননা তিনি একপ্রকার দৌড়ৌই ঘর থেকে निষ্ট্রান্ত হয়ে গেলেন।

মানেজার ঘর থেকে চলে যাবার পর সকলেই কিছুফ্মণ চুপ করে থাকে। কিশীটীও বোধ করি কি ভাবছিল।

## ॥ সাত ॥

ঘরের নিস্তক্ধতা ভঙ্গ করে সর্বপ্রথম কিরীটীর দিকে চেয়ে এবারে আমিই প্রশ্ন করলাম, আজকের ব্যাপারের শল্লক কিছুই যেন তুমি এখনো চেপে রাখছ বলে মন হচ্ছে কিরীটী? একটা সূত্র অবিশি৷ পাজযা यাচ্ছ, মিঃ उভস্কর মিত্র নেশা করত্তে!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে লেটী এমন বিশেষ একটা সূত্র নয়। কিন্তু এই case সম্পক্কে আপতত यতটা জানতে পেরেছ, তাত করে ত্তোর মতামত্টা কী সুব্রত? যতটুকু জ্রেছ্ বা শুনেছ এর মধ্যে কোন অসামঙ্জসা বা অবিশ্পাস্য মনে হয় কী?

একটা অসামঞ্জস্য খুব মোটা ভাবেই চোথে পড়েছে।
ডাঃ চট্টরাজ বাধা দিলেে, এক মিনিট সুযত্যাবু! বলে হঠাৎ কিরীঢীর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যা, একটা কথা রায়, তোমার ধারণা রোষ হয় স্যার দিগেক্দ্রই কারও ছদ্মবেশে আজ রাঢ্রে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন?

যদি বলি ডাঃ চট্টরাজ তাই! এমন কোন বিশেয বাক্তির ছদ্মােেশ নিয়ে তিনি এখানে আজ হয়েরো এসেজ্নে, যার সস্গে মিঃ মিত্রের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচি়় ছিল। তা ছড়া কোন निমন্ত্রণ-বাড়ির একটা কার্ড যোগাড় করে এখানে আসাটা এমন বিশেয কিছুই একটা কঠিন ব্যাপার বলে কি মন হয় ডাঃ চঢ্তরাজ?

না। কিন্তু তাহলে তুমি স্থিরিশিশ্চিত যে, স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে এসে আজ রাত্রে হত্ভাগ্য ঞুঙ্কর মিত্রকে খুন করেজ্রে ? কিল্ভু-

মৃদু হেেে সহজ স্বাভাবিক স্বরে কিরীটী জবাব দিল, নিশয়াই। এতে আমার দ্বিমত নেই।
কিন্তু বন্ধু, এক্ষেত্রে মিঃ মিত্রের মত একজন তৃতীয় বנক্তিকে স্যার দিগেন্দ্রের খুন করবার কী এমন সার্থকন্ত থাকতে পারে সেটাই যেন ঠিক বুৰেে উঠতে পারছি না। অবিশ্যি কুমারসাহেবকে হত্যা করলেও না হয় বোঝা যেত ; কেননা তাঁর মুখে ওনেছি স্যার দিগুন্দ্র প্রায় ডিন-চারখানা চিঠিতে একাধিকবার কুমারসাহেবকে শাসিয়েছেন তাঁর প্রাণ নেবেন বলে। এষং যে কারণৌই হোক কুমারসাহেরের ওপরে তাঁর একটা আক্র্রশও আছে।

কিরীটী এবার বলে, জানে কিনা আপনারা জানি না—গত্কল রাত্রে কুমারসাহেব শেষ চিঠি পেয়েছ্নে স্যার দিগেন্দ্রর কাছ থেকে এবং সেই সক্গে আমদের সেক্রেটারী সাহেবও একথান চিঠি. পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, বলতে বলতে একথ্থনা চিঠি পকেট থেকে

টেনে বের করে কিরীটী চিঠিি পড়তে শুরু করে : আমাদের সাত পুরুষের সঞ্চিত অর্থ निয়ে তুমি যে এই দানধ্যানের ছেলেথেলায় মেতে উঠেছ, এর সকল ঋণ কালই তোমার আপন বুকের রক্জ দিয়ে কড়ায়গগায় পরিশোধ করত হবে। বুকের রক্তু ঢেলে অর্জিত এ অর্থ অপব্যবহার করে যে পাপ করেছ, তা বুকের রক্乛েে শেষ হয়ে যাক। আঃ, তাজা টুকটুকে লাল রক্ত ফিন্কি দিয়ে ঠাণ্ড মাটির বুকের ওপর ঢেট খেনে যাচ্ছে! কী আনন্দ! नाल—লাল রক্ত I love it! I like it.

ইতি-
তোমার একান্ত শুভার্থী কাকা দিগেব্দ্রনারায়ণ
তারপর এই হচ্ছে সেক্রেটারীবাবুকে বে চিঠি লেষা হয় সেখানা, পড়ি শনন : পরের অর্থে পোদ্দারী করতে থুব আনন্দ, না? অন্যের বুকের রক্ত ঢেলে উপার্জন করা অর্থে হাসপাতাল গড়ে তুনতে চলেছ! Idea টা চমৎকার বন্ধু! বোকা ভাইপোটির মাথায় হাত বোলাবার চমеকার উপায় একটি বের করেছ তো! প্রস্তুত থেকো, কাল তোমারও তামাম শোধের দিন ধার্য করেছি। —রক্তুলোতী ‘দিগেন্দ্রনারায়ণ’।

চিঠি দুখানা পড়া শেষ করে, আবার সে দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাথতে কিরীটী বলে, এখন বোধ হয় সুব্রত বুঝ্ে পারছ, এখানে আসবার সময় কেন লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম! এই চিঠি দু খানা আজ দুপুরেই কুমারসাহেব আমাকে পৌছছ দিয়ে এসেছিলেন।

বটে! এই ব্যাপার! ডাক্তার বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা তো তাহলে এই দাঁড়াচ্ছ বে মিঃ ওভক্কর মিত্রের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল রাা্রি সাড্ডে নটায়। তারপর তিনি কফি চেয়ে পাঠান, এবং ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় তিনি কুমারুসাহেবের প্রাইভ্যেট রুঁমে পূর্ববর্ণিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে গিয়ে উপস্থিত হন। কেমন তো?

হাঁ, এবং তারই অল্পশ্মণ পরে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে কথাঢা যুলবেন না যেন। কিরীটী বলে ওঠঠ ওঁর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে।

না, ঘণ্টা বেজেছিল তা ভুলিনি। খুনী ঘণ্টা বাজবার আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল এবং তলোয়ারটা খুন করবার জন্য তৈরী করেই বড় সোফাটার নীচ লুকিয়ে রেথেছিল। Everything was kept ready - পৃর্বপরিকল্পিত।

হাঁা, কিন্তু এখন বলুন তো ডাক্তার, কোন দরজা দিয়ে খুনী তাহলে ঘরে গিত়ে ঢুকল?
কেন্ন, দুটা দরজার যে কোনটা দিয়েই তো ঢুকতে পারে.... ডুলে যাচ্ছ কেন এ কথাট বে আমি বলেছি ভে, খুনী ঢের আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল।

বেশ। কিন্নু এবার বলুন তো ডাক্তার, তাহলে ঘরের কোন দরজা দিত়়ে খুনী খুন করে বেরিয়ে গেল? কারণ যথন দেখতে পাচ্ছি থুনের ঠিক পরই আমরা কেউ তকে সে ঘরে গিয়ে খুঁজে পেলাম না!

কিরীটীর প্রশ্নে সহসা ডাক্তার হুপ করে গেলেন। মনে হল যেন তিনি ততান্ত বিব্বত হয়ে পড়েছেন। তাঁর এই বিবত ভাব দেখে আমি বললাম, ডাঃ চট্টরাজ, আমি পীই কথাটাই আপনাকে তখন বলতে চাইছ্লিাম কিন্তু।

मাঁড়ান! দাঁড়ান! ডাক্তার অসহিষুু কఁ্ঠে বলে উঠলেন, খুনী হলघরের সঙ্গে ওই ঘরে কিনীটী অমনিবাস (১২)-৭
 আপনার नियूক্ত লোক প্রজ্রায় ছিন প্রং সেখানে থেকৌই সে সর্বদা হলঘরের নজর রেখেছিন, কেমন এই রো আপনার यুক্তি?

 লেথি তারপর থেকেই সর্বক্মণ, কেমন তে? आচ্ছ, তাহলে ডাক্তার এমন কি হতে পারে





आমরা কিภীটী কথায় কোন জবাবই দিলাম না।


 নিজে। নিজ্জেকে আনি यত্টা বিশ্গাস করি, আমার সহকারী হরিচরণকে বা তার কথাও ঠিক ততখানিই आমি বিশ্ধাস করি ম ম দুা দরজার কেনটট দিক্রেই কেউ বের হয়ে গেলে, আমার







 মজন ব্যাপার হচ্ছে খুনী অন্নের অनক্শ্যে घরে প্ররেশ করে, তরপর খुন করে আবার অন্যোর
 ふুমగ়াহেবকে আবছ ছায়ার মত ভয় দেशিয়েই স্যার দিগেন্দ্র গাওয়ার সক্সে মিলিয়ে গেলেন-অন্নেটা পেই রকম। এর পরেও কি ডাক্তর আপনি বনরেন বা আপনার
 ভাবায় haliucination !

 হরিচরণ হয় आসল বাপার দেথতে পায়নি বা মিথ্যা বনঢে, आর তা यদি না হয় বা
 বে পথ দিত্রে সে ঘরের মধ্যে ছুকে খুন করে চলে গেছে।
 আদপেই। আমি यা দ্খছ্ছ তাও যেমন মিথ্যা নয়, হরিচরcণর কথাও মিষ্যা নয় ; এবং
 নিজ্র গিয়ে जাল করে লেখে আসতে পারেন আার একবার। ঘরের এক দিকে রাস্তা, আর একদিকে হলঘর, ওপরে তিনতলার ঘর, তার ওপরে র্যালা ছদা। এদিকে এই ড্ররিরুরুম
 এক কথায় घরের মধ্যে কোন ওপ্তুথ নেই। এবং সে জানলাপথথও পালায়নি, হলঘরের দরজ্জা বা এই ড্রয়িক্রু্মের কোনা দিয়েই বের হয়ে যায়নি। এবং এభনও ঘরের মধ্যে খুন্ লুকিক্যে নেই। আসল কথা কি জানন?
 প्रশ্木 कर्रनाম, को?

তবে अনুন, আমরা যখন এখান আসি তার ঢের আগেই ঈুনী তারকাজ শেষ করে গা-তকা দিয়ে চলে গোছ। তাই আমরা কেউ অকে দেথতে পাইনি ও-ঘর থেকে বেরিত্রে



পরে जবশ্য বুর্রেছিলাম কিনীটীর কথাज কত্যানি সত! !...এবং কত কঠিন সত!
 বে ছায়া এ বাড়ির প্রতিটি লোক্কে কহছ সুপরিচিण। যাকে তিলমাত্র কেউ সন্দেছ করে
 নেই এতটুকু বিবেক বিরেেনা। নির্মম সুন। শাশিক লালসা। কে, কে? অথচ এই সমস্ত পরিচিত্তে মষ্োই সেও একজন। কিরীটী বলোেে সকেলেরই পরিচিত সে। তবে সে কে? আমি? কিরীট? ডাঃ চট্টরাজ ? কুমারসাহেব নিজে য মানেজারবানু? বিকাস মল্লিক? দিনতারণ টৌধুরী? না প্রফেস্সার শর্মা? কে? কে? কে?
 তার হাতের মধ্যে ধরা আছে। হরিচরণ বললে, এই নিন স্যার, এथান আজ यারা উপস্হিত
 আার এই নিন বই। বাবুজীকে জিজ্জাসা করেছিন্নাম, কিন্ত সেও বলতে পারল না কে এই বইण সেখানে ফেলে রেখে গোছ। কিস্ুু এক্থা সে বলালে হলফ করে বে বিকালে এই বই সে घরে দেখেনি। আামক্ত্র ভদ্রলোকৃদরর এবারে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন সার।


 তাদের কার® ক্নিনা জিঞ্ঞেসা করে একবার দেদেছিল কী?

হাঁ, তাঙ করেছিলাম স্যার। কেউই বললেন না বে, এটা তার বই বা বইটা কেউ সল্সে করে এখান নিয়ে এসেছ্নে!

জনামনস্ক ভাবে কিরীটী বইর্রের পাতাখেলো ওন্টাতে লাগল। কলককাতা ৫ন? কলেজ স্কোয়ারের, আঞুতোय লাইর্রেরী কর্ত্থক ছাপা বইয়ের প্রথ্য পাতায় যেন কার নাম হিন্দীতে লেখা ছিল ; কিস্তু তারপর রবার দিয়ে ঘষে ঘভে আবার সেটা যেন বেশ যত্ন সহকারেই


সহসা ডাক্তেরের দিকে জুঁকে পরে কিন্রীটী বলনে，ডাক্লার，আপনি তে হিন্দী জানেন？ দেభूন जো কি নাম লেখা ছিন বইটতে？ইতিমধ্যে হরিচরণের জবানবল্দি নেওয়া কাগজজলো একমু আমি উন্টেপাল্টে দেথে নিই।

কিরীটী হরিচরণণর হাত থেকে কাগজণলো নিয়ে মনোযোগের সল্গে পড়তত লাগল এবং মাবে মাবে নোট－বুকটা বের করে কী সব তাতে নোট করে নিতে লাগল। ডাত্তুরের দিকে


 कী ভ্যে মনোয়োগে সল্গে পাতার দিকে দেথতে লাগলেন।

কিনীঢীর কাগজট দেখা হয়ে গিয্যেছিল，হরিচরণণর দিকে চেয়ে বললে，হরিচরণ，আজ এখান্ বাঁরা উপস্থিত আছেন，তাদ্দের প্রত্তেকের ওপরেই একজন করে লোক যেন আমার দ্বিতীয় आদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নজর রাとখ। আর এখুনি একজন লোকের বন্দোবস্ত কর， টাनার 巴ভক্কর মিত্রের বাড়িতে পাহারা দেবার জন্য। চব্শিশ ঘন্টা পাহারা থাকবে। কোনঞ্মেই কোন লোককে লে বাড়িতে ব্যে ঢুকত বা বাড়ি থেকে বের হকে দেওয়া
 করবে।

হরিচরণ মাथা হেলিয়ে বলन，তুই হबে স্যার．
এইবার কিনীটী তার এত্ক্ লেখা লাiটা আমাদর চোখর সামনে মেলে ধরল，जাত এইর্গপ লেখা আছছ：




৮－২০ মি－রাজ্রি－দীনতারণ চেধধূরী এখান থেকে চলে যান ；সানাজারবাযু ও দারোয়ান テাঁক দেথেছে।

 বেয়ারা না थাক্য় বাবুর্চিই নিজে তাঁদরর গরম কফি দিতে গিয়েছি্ল！

৮－৫০ কি ৫২ মিঃ－কক্মারসাহেবের সক্গে সিঁড়িতে মানেজারবাবুর লেখা হয়। মানেজারবাবুই একথা বলেছ্লে আমাদের।
 ম্যারেজারবাবুর স্বীকরেোক্তি থেকে জনতত পারা যায়！

৮－৫৫ মিঃ－৯－৫৫ মিঃ মির্র গাবার ঘরে থেকে বের হয়ে আলেন। সাক্ষী－বাবুর্চি ও


৮－৫৫ মিঃ－৯－৩০ মিঃ－প্রফেস্সার শর্মা খাবার ঘরে উপস্থিত ছিলেন ；সাক্ষী－
ধ্ৰে্সার শর্মা নিজে। जাছড়া একজ্জন বয়e সে কথ্ধ বলেছে।
৯－১৫ মিঃ সময়ে নাকি এক কাপ কফি বয় নিজে গিয়ে প্র＜্সোর শর্মাকে দিয়ে আcে। ৯－১6－মিঃ রাত্রি－কুমারসাহ্বে নিজ্ে আমাদ্রে সল্গে উপস্ছিত ছিলেন। সাক্ছী－আমরা

সকলে।
৯-৩০ মিঃ রাত্রি-মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোকেন আমাদের সকলের চোখের সামনে দিয়ে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি-প্রকেসার শর্মা হরিচরণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবং প্রফেসার শহ যখন হরিচরণকে সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, হরিচরণ জবাব দেয় এবং তারই কিছু আ৷ সে ঐখানে আমার আগেকার নির্দেশমত পাহারা দিতে উপস্থিত হয়। সাক্ষী—ইরিচর ও ম্যানেজারবাবু, কেননা উনি ঐ সময় সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন!

৯-৩০-৯-৩৬ মিঃ রাত্রি-প্রফেসার শর্মর সঙ্গে প্রাইভেট রুমের দরজার সামড হরিচরণের দেথা ও কথাবার্তা হয়।

৯-৩৭ মিঃ রাত্রি-প্রফেসার শর্মা ড্রয়িকুুমে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করেন। খুনে৷ ব্যাপারটা বেয়ারার চিৎকার শুনে এ ঘরের সবাই আমরা জানতে পারি।

মতামত বা টীকা \নং —এমন কোন লোকই পাওয়া यাচ্ছে না যিনি অন্ততঃ স্মরঃ করে বলতে পারেন বে, ঐ উপরিউক্ত ভদ্রলোকের মধ্যে কাউকেও ৮-২০ মিঃ থেবে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ এই এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের মধ্যে ওপরের হলঘরে দেখেছেন কিনা। আশর্ঠ!

২নः-এ বাড়িতে উপস্থিত যাঁরা আছ্ন্ন তাঁদের কেউ বলেত পারছ্ছে না যে, তাঁর কেউ মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ (যখন তিনি খাবার ঘর থেকে প্রকেসোর শর্মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসেন তথন) কিং্বা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেথেছে কিন্না! এটাও আশ্রর্य!

৩নং —এটা হয়রে খুবই সন্তব যে, এ বাড়ির পিছ্ন দিকে অর্থাৎ ট্রাম-রাস্তার দিকে এ বাড়িতে প্রবেশের কোন গুপ্তপথ আছে, এবং সেই প্ররেশপপের কথা আমার নিযুক্ত লোক খুনের आগে পর্যন্ত অবগত না হওয়ার জন্য পাহারা দিতে পারেনি সেখানে।

কিরীটী হাসতে হাসতে নোট-খাতাটা ডাঃ চট্টরাজের দিকে অগিয়ে দিত়ে মৃদুস্বরে বললে, এবারে বের করুন ডাক্তার, হত্যাকারী কে? যা কিছু জানবার বা বোঝাবার সব এর মধ্যেই আছে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে জানাল, পুলিস সার্জ্ন্ট এসেজ্নে। আমরা সকলে হলঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

## ॥ আট ॥

হলঘরে ঢুকেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।
সমগ্র হলঘরটি তখন আমন্ত্রিত অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে মুখরিত। কিরীটী একজন পুলিস অফিসারকে ডেকে তর্খনি অদেশ দিল, এদের সকলকে এবার ছেড়ে দিন।

আদদশ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা যেন đাঁধভাঙা জলস্রেরততর মত উন্মুক্ত দ্বারপথথর দিকে হড়়ুড় করর অগ্রসর হল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই জনস্রোত মিলিয়ে"গেল।

সিঁড়ির মুথ্ প্রকাণ্ড ওয়ালক্নকটা ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল।
এথন হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, কিরীটী, ডাক্তার চট্টরাজ, থানার পুলিস অফিসাররা,

সহসা ডাক্রের দিকে জুঁকে পরে কিরীটী বলনে, ডাক্লার, আপনি তে হিন্দী জানেন? দেభুন जো কি নাম লেখা ছিন বইটাত? ইতিমধ্যে হরিচরণের জবানবল্দি নেওয়া কগজজণো এবাু आমি উন্টেপাল্টে দেখে নিই।

কিরীীী হরিচরণের হাত থেকে কাগজওুলো নিক্রে মেোে্রোগে সঙ্গে পড়তে লাগল এবং মাবে মাব্েে নোট-বুকটা বের করে কী সব তাতে নোট করে নিতে লাগল। ডাত্তারের দিকে চেয়ে দেখলাম, ডাক্তার গ-্টীর হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় মুছু দেওয়া

 की যেন মনোযোেের সল্গে পাতার দিকে দেখতে লাগলেন।

কিনীঢীর কাগজটা দেখা হয়ে গিয়েছিল, হরিচরণণর দিকে চেয়ে বললে, হরিচরণ, আজ
 দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্ত নজর রাধ্য। আর এখুনি একজন লোকের বন্দোক্ত কর,
 কেনকঞ্মেই কোন লোক্কেে লে বাড়িতে যেন ঢুকত বা বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া ना হয়। কেউ यদি চুকতে bাভ বা রের হতে চায় বাধা দেবে। বাধা না ওনলে গ্রেণ্তার কররে।

इরিচরণ মাथা হেলিয্রে বলল, তইই হন্ স্যার.
 এইর্রপ লেথা আcে :

 দিক্যে আসতে গিক্রে দের্থেছিন অঁদের সকলকেই ও घরে

৮-২০ মি- রাত্রি-দীনতারণ চেধ্বূী এখান থেকে চলে যান; শ্যানাজারবাযু ও দারোয়ান তারে দেখোে।

 বেয়ারা না थাকায় বাবুর্চিই নিজে তাঁদর গরম কফি দিতে গিয়েছিল!

৮-৫০ কি ৫২ মিঃ-ককুারসাহেবের সল্সে সিঁড়িতে মানেজারবাবুর দেখা হয়। মানেজারবাবুই একথা বলেছছেন আমাদের।

৮-৫০ মি:--৯-২৫ মি:--ম্যালেজারবারু একাই ওপরের সিंড়ির কাছে দাঁড়িয়্যেছলেনন, ম্যানেজরবাবুর স্বীকরোক্তি থেকে জানতে পারা যায়!

৮-৫৫ মিঃ-৯-৫৫ মিঃ মিত্র খাবার ঘরে থেকে বের হয়ে আলেন। সাক্ষী-বাবুর্চি ও چ্রঁ<xসোর শर्ग।

৮-৫৫ মিঃ-৯-৩০ মিঃ-প্র<্সোর শর্মা খাবার ঘরে উপস্থিত ছিলেন ; সাক্ষীপ্র<্সেসার শর্মা নিজে। তাছড়া একজন বয়ও সে কথা বনেছে।

৯-১৫ মিঃ সম<়ে নাকি এক কাপ কফি বয় নিজেে গিয়ে প্র<্সোর শর্মাকে দিয়ে আলে। ৯-১৮ মিঃ রাত্রি-কুমারসাহেব নিজে আমাদের সল্গে উপস্ছিত ছিলেন। সাক্ఘী-আমরা

সকলে।
৯-৩০ মিঃ রাত্রি-মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুদে ঢোকেন্ন আমাদের সকলেরে চোখের সামনে দিয়ে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি-প্রফেসোর শর্মা হরিচরণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবং প্রফেসার শম যখন হরিচরণকে সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, হরিচরণ জবাব দেয় এবং তারই কিছু আা সে ঐখানে আমার আগেকার নির্দেশমত পাহারা দিতে ঊপস্থিত হয়। সাক্ষী—হরিচর ও ম্যানেজারবাবু, কেননন উনি ঐ সময় সিঁড়ির ఆপরেই দাঁড়িয়েছিলেন!

৯-৩০-৯-৩৬ মিঃ রাত্রি-প্রফেস্সার শর্মরর সঙ্भে প্রাইভেট রুমের দরজার সাম<ে হরিচরণের দেখা ও কথাবার্তা হয়।

৯-৩৭ মিঃ রাত্রি-প্রফেসার শর্মা ড্রয়িংুুমে আমদের সঙ্গে এসে আলাপ কর্রেন। খুন্নে ব্যাপারটা বেয়ারার চিৎকার শুনে এ ঘরের সবাই আমরা জানতে পারি।

মতামত বা টীকা ১নং —এমন কোন লোকই পাওয়া यাচ্ছে না যিনি অন্ততঃ স্মরণ করে বলতে পারেন যে, ঐ উপরিউক্ত ভদ্রলোকের মধ্যে কাউকেও ৮-২০ মিঃ থেরে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে অর্ৰৎৎ এই এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের মধ্যে ওপরের হলঘরে দেখেছ্নে কিন্না। আশর্য!

২নং-এ বাড়িতে উপস্থিত यঁঁর आছ্নে তাঁদের কেউ বলেত পারছ্ছে না যে, তাঁর কেউ মিঃ ঔভক্কর মিত্রকে রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ (यখন তিনি খাবার ঘর থেকে প্রফেসার শর্মার কাঢে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসেন তথন) কিং্বা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেথেছ্নে কিনা! এটাও আশ্মর্य!

৩নং —এটা হয়রো খুবই সষ্ভব যে, এ বাড়ির লিছ্ন দিকে অর্থাৎ ট্রাম-রাস্তার দিকে এ বাড়িতে প্রবেশের কোন গুপ্তপথ আছে, এবং সেই প্রব্রেশপবের কথা আমার নিযুক্ত লোক খুনের आগে পর্যন্ত অবগত না হওয়ার জন্য পাহারা দিতে পারেনি সেখানে।

কিরীটী হাসতে হাসতে নোট-খাতাটা ডাঃ চট্টরাজ্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, এবারে বের করুন ডাক্তার, হত্যাকারী কে? যা কিছু জানবার বা বোঝাবার সব এর মধোই আছে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে জানাল, পুলিস সার্জেন্ট এসেছেন। আমরা সকলে হলঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

## ॥ আট ॥

হলঘরে ঢুকেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।
সমগ্র হলঘরটি তখন আমষ্ত্রিত অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে মুখরিত। কিরীৗীী একজন পুলিস অফিসারকে ডেকে তখনি অদেশ দিল, এদের সকলকে এবার ছেড়ে দিন।

আদেশ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা যেন đাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে হড়়মুড় বরর অથ্রসর হন। পনেরো মিনিটের মধ্যেই জনশ্রোত মিলিয়ে"গেল।

সিঁড়ির মুথে প্রকাণ্ড ওয়ালক্নকটা ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল।
এVন হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, কিরীটী, ডাক্তার চট্টরাজ, থানার পুলিস অফিসাররা,

কुमারসাएহব, পুলিস সার্জ্রন্ট, খানসামা ও বেয়ারা-বাবুর্চির দन।
 आপে দ্থে आসি।

 घबষ্षण।



 आणたか।

তারপর আমার দিক্কে ফিরে বললে, সুভ্রত, তুমি তেওলায় গিঁ়ে চিক এই ঘরের ఆপরের









 नয়।

ষীরে ধীরে লাাতनার সিंড় বের্যে ఆপরে উঠলাম।

 मে® कচिe কथनज।।

তিনত্नার হলঘরে ঢোকবার মাथায়ই সিंড়़। সিঁড়ির দরজাট ভ্জোনে! ! দরজার হাতল
 অন্ধকার ঢোথকে ভেন অন্ধ করে দিল মুহৃর্তের জন্য।
 হন্ঘরররই অনুরুপ।



 इय্য।

নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায়।
এরপর কতকটা আন্দাজে ভর করে, যে ঘরটট ঠিক প্রাইভেট রুমের ওপরে হবে বলে মনে হল, সেই ঘরের দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। নিঃশণ্দে দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকেই ওপরের দিকে তাকাতে স্কাই-লাইটের কাচের ক্ক্রীনের ফঁঁক দিত়ে তারায় ভরা শীতের আকাশের একটুকরো চোখে পড়ল। যেন একটুকররো স্বপ্ন। দূরদূূরান্তের মায়ায় ঘেরা। নাগালের বাইরে।

সহ্সা একটা মৃদু নিশ্বাসের চাপা শব্দ আমার সজাগ কারে এসে যেন আঘাত দিল। দেহের সমগ্র ল্লোমকূপ পর্যন্ত ভেন অভাবনীয় একটা পরিস্থিতির জন্যা হঠাৎ সজাগ হয়ে উठल।

হাতে ধরা টট্টটর বোতাম আবার টিপলাম। সঙ্গে সক্গে অন্ধকরের বুকে সেই টর্চের আলোয় যে অভাবনীয় দৃশ্য সহসা আমার চোবে পড়ল তার জন্য ক্ষলপূর্বেও এতটুকু আমি প্রস্তুত ছিল্লাম না। সত্তিই চমকে উঠেছিলাম।

দেথলাম ঘরের এক ল্পাcে একটা সোফায় মুখ নীম করে নিঃxব্দে একটি অक্মবয়সী যুবক বসে আছে।

আমার মত সেও বোধ হ়য় যামার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চমকে উঠেছিল সঙ্গ সঙ্গে।

কে? কে আপনি? কী চান এ घরে ? বলঢে বলরত ভীত্রস্তভাবে যুবকটি উढঠ দাঁড়াল।
ক্মা করবেন, আমি আপনাকে বিরক্ত করত্ত এ ঘরে আসিনি। তা ছড়া আমি ভাবতেও পারিনি এই নির্জন অন্ধকার ঘরে এমনি করে ভূত্রে সত চুপটি করে কেউ বসে থাকতে পারে। সত্যিই আমি একাস্ত লজ্জিত। দুঃংিত মিঃ...। আমি কেবল এ ঘরের মেঝেটা একবার পরীক্শ করে দেখবার জন্য xুধু এসেছিলাম। মানে...

বর্তমানে আমি একজন পুলিসের সহকারী। আমি ততক্ষণণ নিজ্রেকে সামনে নিয়েছিলাম।
পুলিস! পুলিসের সহকারী! কিষ্তু এখানে কেন্ন? সে কি মরে গেছে নাকি।
যুবকের অসংলগ্ন কথায় মুহুর্তে সমগ্র ইন্দ্রিয় আমার যেন সজাগ হয়ে উঠন। কোনমতে নিজেকে সংযত করে বললাম, কার কথা বলছ্লে ? কে মরেছে?

কে আবার, কুমারসাহেবের সেত্রেটটারী মিঃ ঔভঙ্কর মিত্র ! একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভবে কতকটা থেমে থেমে যুবক কথাণ্ডলো বললে।

হাঁা, মারা গেছ্ছে তিনি সত্যি! কিন্ত আপনি যখন এত্টা জান্ননই, আপনাকে কয়েকটি কথ্থা জিজ্ঞাসা না করে সুস্থির হতে পারছি না যে!

আমি কথাটা বলতে বলতে আলোটা আবার নিভিত়ে দিলাম। ঘর পৃর্ব্রে মত অন্ধকারে জমাট बেঁধে উঠন। অন্ধকারে সোফার ওপর নড়েচড়ে বসবার খসখস আওয়াজ কনে এल।

কী জ্জিজ্ঞাসা করবেন শুনি? কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার অসহিষ্ণুতার আভাস যেন ঝরে পড়ল, কে আপনাদের খুন হয়েছে বা মারা গেছে সেই সম্পর্কিই আপনি আমাকে আরোলতরেোল কতকগুলো অবান্তর প্রশ্ন করবেন তো? কিন্তু কেন্ন বনুন তো? আমাকে একা একা এই
 রাগ করবেন না। यদিও আপনি রাগলেেও, আมার কথার জবাব আপনাকে দিতেই হবে।

আপনাকে রে আগগই আমি বলেছি, আমি একজন পুলিসের লোক। কাজেই...।
 ক্রবার আছে আপনার! চটপট জিষ্ঞাসা করে কেলুন। তারপর আবার এবাু থেমে হঠাৎ বললে, आসুন না, চলুন ঐ জানनার কাঢू গিয়্যে দাঁ়ানো যাক ; বনতে বनতে যুবক উঠঠ দাঁफ़ায়। একঢা মুদু অথচ মিষ্ধি গন্ধ সহসা আমার ম্রাণেল্দ্রিয়কে যেন আলোড়িত করে তুনল। যুবক নিজেই এগিয়ে গিয়ে পথের ধারের জননनার কপাটটা भুলে দিল ধাক্ক দিত্রে।

মধ্যার্রির বর্ষপক্রান্ত শীতের আকাশ। অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যা পার্ক্রের দণ্ডায়মান
 করি বাইশ-তেইশের মধ্যে হরে।






বলनেছি তো আমি পুলিসের লোক। কিত্টু এথন আমার ঢেহারার বর্ণনা স্গিিত রেখে



বলছি। কিত্টু সতি বনছেল মিঃ মিত্র মারা গেছ্নে?
 মিথ্যাকে আমি আা্তরিক ঘৃণা করি। এখन বলুন आপনার কথা।

কিষ্ঠ তিনি যে মারা গেছেন, आপনি সেক্থা জানলেন কি করে?
 মারা গেছছ। आর बা ना হলে—সে মারা না গেলে আমি পাগল হত্রে যাব। উঃ, को ভাनটাই তাকে একদিন आমি বেসেছ্ছি, নিজ্জের ভইইয়ের মত অগাধ শ্রদ্ধা করেছি। যাক, সে মরেহে। जত বড় একজন ‘স্পোঁ্টসমান’ সে কিনা তার সব সদ্মান প্রভুত্ধ ছেড়ে দিক্যে শেষটায় কুমারসাाহেবের মত একজন লোকের কাছে বেঢে চাকরি নিল। কুমারসাহেব
 আడ్, তাই চুপে চুপপে রাত্রি নঠায় আমাকে এখানে আসতে বলেছছিন। তাকে আমর বড় जান লাগত অকদিন। आত চমৎকার আবৃক্তি করতে জীবনে আর কাউকে ঈনিনি। বাল্লা

 বিख्রী লাগত। যাক সে কथা, আজ যथन সকালে আমাদূর বাড়িতত লে এখানে আসবার

 ঠिক রার্রি নটা বাজবার কিছু আণৌই এখানে এসে আমি তার অপেশ্কেয় বসে আছি। এমন সময় বেন মনে হন, आমারই চিক नोচের घরে কিসের একটা গোনমাল-

তারপর—তারপর আমার ঠিক মনে নেই। এক সময় আঙ্কে আঙ্সে এই ঘরের দরজাট

 आমি যার অఁপক্কার এথানে বসে আাি এ সেই শুভক্করা নয়। অথচ ঘন অক্ধকারে বনা
 পারছছ। বরাবর আমার কাছে এলে দাঁড়ি়্রে অন্ধকরেই খপ করে লে আমার ডান গাত্ট
 এथানে এখনও বলে আছ! जোমার শুভক্করদার সल্গে আজ আর দেখা হবে না, কেননা
 তারপরই যেমন লে এপেশ্নি তেমনিই চনে গেन।


কালো া্রমর! কালো া্রমর! এ কি ভखানক आশर्य! নিজের হাতে যার মৃত্দছ নদীর জলে ভাসিয়ে দিল্যে এनাম, সতই কি সে जাহলে সেদিন মরেনি? आমার মনের মধ্যে যেন
 घানসপটট বার বার ভেসে উঠ্ঠে মিनিয়ে যেতে নাপन পর পর।

তারপরই সে চলে গেল? आবার প্রশ্ন করলাম যूবকটি়ে।
शाँ, जाর দ্বিতীয় কथাি সে বলেনি। এদিকে লে চলে যাবার পর মনে হন, বে হাতটা


 शাতের ক্বজী ও জমার অঙ্ভিনটা রাঙা לুক্টুকে হয়ে গেছে। উঃ, মাথার মধ্যে এখনো আমার কেমন করছে!

বनতত বनতে সহসা আমার সামলে তার হাত দুটো প্রসারিত করে বললে, ঐই দেখুন, এথ্নও সেই রক্তমাখা হাতের স্পশর্ডুকু আমার জমার আস্তিনে সুস্পষ্ট ভাবেই বর্ত্যান।
 দার়ু বিভীষিকায় बখৰ্না সুস্পষ্ট।

আচ্ছ, आপনি সেই লোকটিকে চিনতত পেরেছিলেন?

গলার স্বর আপনার কি পরিচিত বনে মনে হয়েছিল সেই লোকট্টার?
 হচ্ছিল ল্যেন বহ্দুর থেকে সমুর্রের ক্রুদ্ধ অস্পষ্ট গর্জনের মত।

কাউকে সव্দইও করেন না?

ना，ना，ना। आপপাকে ঢে আমি বলেছি，जাকে আমি চিনি না！





 জুৰে মারতে মারতে আমাকে তার বাসা থোকে দূর করে দেবেন চিরদিন্নের মত। আর


 এখুনি পিছন্রে দরজা দিয়ে বের হয়ে বাগান দিত্যে চলে যাব，কে৬ দেথতে পােে না，বাগানে আমার সাইকেল রল্যেছে！

शँाँ，आমি আপনারে cuco দিলেও পুলিস আপনা＜ক জেরা করতত ছাড়রে না，जারা आপনার জবানবল্দি नেবে उরে ছছড়ে।




 চমকে কিরে চাইলাম，কে？
 লাগলাম।

 ঘরে লে বিষয়ে আমরা স্থিরিনিশিত হর্যেছি। সেই ঘরটায় আপাততঃ जালা দিত্যে রাথা হয়াছছ！কিষ্ু যুবকটি কে？
 উচিত হয়न，बই ক্থাই जে এখন ঢুমি বলবে কিন্রীটী？



বিশ্মিত কন্ধ犬 প্রশ্ন ক্রলাম，जার মানে？




 ১ロぃ

थাক ఆ বিলাস-বাসন্নর সমশ্ত থরচ চলোছ।
आाँ! यल कि?
जाई।

*     *         * 

লে রাতের মত মার্বেন প্যালেস থেবে বিদায় নিত়़ আমরা সকরে গাড়িতত এসে উঠ্ঠ বभनाম।

রাত্রি লেষ হাে বড় রেশী দেরি নেই। একঢা ঠাজ্া হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে।


## ॥ नয় ॥







 পিছন্লে অড়া করর নিয়ে বেড়াচ্ছ।

করূ মুখ্ই কো কথ্র লেই।
किনীजী आनমतन कि डাবঢছ जा সে-ই জান।







কলো জমর। बনन, এর মেবই নামনা ভুল্লে গোলি নাকি?


 পাশ ফিরে রোধ করি ঢোখ বুজ্জল।
 द্যে धूন आাসएू ना।
 দभদপ কてরে জ্রনঢছ।

बিরঝির করে রাব্রিশেবের শীতল হাঙয়া घরে এসে एুকহে।
ঢং ঢং ঢং-দালানের ওয়াল-ক্লকটা রাত্রি তিনটে ঘোষণা কর্ল।
উঃ, রাত্রি তিনটে বাজ্ো
চোখ বুজ্জে ঘুম্মোবার চেষ্টা করত্ত লাগলাম।
কথন একসময় খুমিয়ে পড়ে়্লিাম জানি না, পরদিন-
এই मুর্রত, ওঠ্ ওঠ্! কিরীটীর ডাকক ঘুমটা ভেঙে গগল।
কখन এলে কিরীটী? नজ্জিতি স্বরে বললাম।

*     * 
* 

আকাশে বাতাসে নাকি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক মহাযুদ্ধের কালো ইশারা জেগে উঠঠছে। ইংলণু, জার্মান ও রাশিয়ার যে যুদ্ধ আজ সমগ্র ইউরোপকে তোলপাড় করছে শীঘ্রইই নাকি সারা পৃথ্বিীত সেই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। রাজ্ুু আর সনৎদা তাই বাবসায় নেহেছে। এত বড় সুবর্ণ সুযোগ!

বড়বাজারের মোঢড প্রকাণ্ড লোহার কারবার-রায় অ্যাণ্ড রায় কোপ্পানী। দিবারাত্র ভরা দুজন তাই নিয়েই বাख্ত।

আমার ওসব ব্যবসা-ট্যাবসা ভালও লাগে না, আনন্দও পাই না ওতে, তাই কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরি।

বসবার ঘরে এসে আমি আর কিনীটী দু কাপ চা ঢেলে নিলাম। ঢা পানের পর কিরীটী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চল সুব্রত, আমার সঙ্গে একটু বেরুতে रবে।

কোথায়?
চলইই না দেখবে'থন। আচ্ছা সুব্রত গত রাত্রের ঘটট্। সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতাহতত কী।

গত রাত্র ঘটনাটা যে আমি তেমন বুঝে উঠতে পেরেছি ৭কश বললে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলা হবে কিরীটী। তাছাড়া আমার যেন কেমন সঢ্দহ হ্য়, গত্ রাত্রের ঘটনার মধ্যে এমন কোন একটা ব্যাপার সত্যিই লুকিয়েছিল যা হয়র্তা আমাদের কারও নজরে পড়েনি এবং অনেক ঘটনাই থাকা সন্তব যা কারভ নজরে পড়ছছ না আপাতত:।

তাহলে নিশ্চয়ই এমন ধরনের কোন একটা ব্যাপার ত্তামার মনে উঁকি দিয়েছে সুব্রত কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে-বল না-বলছ না কেন্ন?

কাল রাত্রে মিঃ মিত্রের হত্যা সম্পর্কে যাদের জেরা করা হর্যেছিল তাদের মধ্ধা দুজন বলেছেন-একজন বিকাশ মল্লিক, आর একজন অরুণ কর, যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্র रিন্দী ভাযা
 ঐ কथ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিল্তু তিনি স্পষ্টই বললেন, ※ভঙ্করবাবুর হিন্দী-জ্ঞন ‘করেঙ্গ' 'খায়ঙঙ্গ’র बেশী নয়। অর্থাং তাঁর মতত মিঃ মিত্রের হি্দী-জ্ঞান আমাদেরই মত। এঁদের মধ্যে হয় অরুণ ও বিকাশবাবু, নয় প্রফেসার শর্মা মিথ্যে কथা বजেছেন নিশ্ডয়ই!

চমеকার! বাঃ সুব্রত, সত্যই আমি দেখে সুখী হর়়েছি ভে দিন দিন তোমার দেখবার ๔ বোঝবার শক্তি প্রখর হয়ে উঠছে। ত়মি একদিন সত্যিকারের রহস্যভেদী হত্তে পারবে বন্ধু-কিন্তু এবার বল তো বন্ধু আমার, সত্যিই यদি তোমার মতে ওদের কেউ এ্রকন মিথ্যা কথাই বলে থাকে-কেন, কী কারণে সে মিথ্যা বললে? উদ্দেশ্য কী ছিল তার?

কী জানি ভাই, ज তে বলटত পারহ্ না! সত্যি সত্যি একজন ভদ্র ব্যক্তি কি করে ব্যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন তা সহজ বুদ্দির বাইরে। তবে আামার যা মনে হয়েছে তাই यलनाग।

কিষ্ট তোমার মনে হয় কি কক এদের মধ্ধে মিথ্যা কथা বনতে পারে বন্ধু?
মলে হয় প্র<্সোরই যেন মিথ্যা কথা বলেছেন্ন। তারপর ধর, হিন্দী ভাযায় অনুদিত "সাত সমুদ্র তোরো নদীর পারে" বইথানা...

চমলকার! সত্য সত্তু বে সুুত তুম্মি ভাবভে শিৃথছ! বল বল! কিরীটী উৎসাহিত इয়ে ওळை।

দেथ আমার অনুমান হয়, কুমারসাহেবের বাড়ির খাবার ঘরাঢ় গতরাত্রে আমন্ত্রিত অভাগত্দের মধ্যে বলতে গেলে কেউই একপ্পকার ঢেক্নননি। ক্নেনা খাবার বন্দাবস্ত গত্রাত্র নীচের হলघরেই হয়েছিন এবং সে অবস্থায় দু-একজন কেট লে ঘরে ছুকলেও পাক্শর ঘরে বে বাবার্চি ছিন তার নজরে পড়ত; আর হয়েছিলিও তাই। ఆভক্করবাদু বখন: খাবার घর থেকে বের হুয়ে যান, বাবুর্চি দেখ্যেছিন। সেখানে এমন বেশী লোক থাকতে


 বইখলা খাবার ঘরে একটা চেয়ারের ওপর ডুলে কেলে আলেন এবং অরুণ করের সক্গে





 পারে প্রক্সোর শর্মা নিজ্েই বইথালা ফেলে গিল্রেছিলেন!

कিরীটী কোন জরাব দিল ना। Бूপ করে রইই। একদু পরে বললে, দেখ সুভতত, আমরা

 চन, একনার দীনত্তণ ঢৌ্ধুরী সঙ্গে দেখা করে আসি।

বেশ চन।
দুজনে आমরা উঠঠ দাफ़ালাম।

## ॥ मশ ॥l


 দौनणाরव ঢৌেবীরী नाম লেया।

## Mr. D. C. Chowdhury

M. A. Bar-at-law.

 টেবিলের সামরে চেয়ারে বসে একরাশ কাগজপত্র চারপাশে ছড়ির্যে গভীর মন্যাযোরের সగস্গ যেন কি সব দেখছিলেন। মাঝারি গোছের দোহারা চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্রল শ্যামবর্ণ, মাথা


আমাদের পদশব্দে ঢোখ তুঁলে চইলেনন, কী চাই? .ক আপনারা?

永, বসুন। आপনারা?
আমার নাম কিরীীী রায় ; আর ইনি আমার বন্ধু জ সহকারূ সুব্রত রায়। আমরা গতরাত্রে কুমারসাহেবের সেত্রেটারীর হত্যার বাপারে প্রাইভেট তদস্তভার নিয়়ছি।

氏 বেশ, নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আজ্র সকালের কাগজেই কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর নিষ্ঠুর হত্যা বাপার সম্পর্কে পড়েছি, ভাবছিলাম আর এব্টু বেলায় কুমারসাহেরের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। তারপর একটু থেম্ম আবার বলালেন,



হ্যঁ। আমিই জবাব স্যই।










আচ্মা, সেদিন সন্ধ্যায় আপনার তাঁর সঙ্গে দেখা হত়্েছিল কুমারসাহেবের বাড়িতে?
 বর্লোিল।

ক্থাবার্তা কী হল তাঁর সঙ্গে?
সে বলোি্ন ভবিষাতে আর যাতে তাকে দুঃখ পেতে না হয় সেই বন্দোব্তুই এবার সে করবে মনস্থ করেছে। সেই সব কারণেই তার হাজার দশেক টাকার দরকার। সে একটা বাবসা শুরু করবে। সে বাবসায় নাকি এই যুদ্ধের বাজারে থুবই লাভের সভ্ভাবনা। সেই টাকাটা আমি জাকে কারও কাছ থথকে ধার করে দিতে পারি কিন্না তাই জিজ্ঞাসা করছিল।

কিন্ত্ণ আপনিই তো একটু আগে বলছিলেন, বর্তমানে নাকি তাঁর অবস্থা অত্ত্ত খারাপ হত়ে পড়েছিন। किন্তু আপনি কি জবাব দিলেন?

বলেছিলাম চেট্টা করে দেথতে পারি, কারণ বরানগরে তাঁর পৈতৃক আমলের যে ঘরবাড়ি এখনও আছু, তা বাধা রেখে হাজার দশেক কেন হাজার কুড়ি টাকা পাওয়াও এমন কিছু করিন ব্যাপার হত না মিঃ রায়।

মিঃ চৌধুরী, आপনি জানেন মিঃ মিত্রের বাগানের শখ ছিল কিন্ন ?
না তো! टঠाং এ প্রশ্ন কক্ন মি: রায়?
জানেন গত সন্ষ্রায় কুমারসাহেবের বাথরুমে একটা মাটি কোপানো খুরপি পাওয়া গেছছ।
তবে এক্টা কথা মিঃ রায়—মাস পাঁচ-ছয় আগে শুভঙ্কর তখন সবে কুমারসাহেবের বাড়িতে চাকরি নিয়েছে, সেই ঢাকরি উপলক্ষেইই সে এক্দিন রাত্রে তার বাড়িঁ্ লিশিষ্ট



 সাহিতভ এসে পড়ল। কাল্নদাস এক্সময় বলরেলে, আগে থেকেই চিত্ত করে চমৎক্ণর













 একটা ‘‘ুর্রি’ চট্ করে বের করে দেথাল।






 ঘরের মৃ্যে বাইরের খানিকটা চাঁদের অলোে যেন একান্ত অনাহূভ ভবেই এসে প্রবেশ করে ঘরের ম,ধ্য একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেরে। সেই আলোছায়াচ্ছন্ন ঘরে মুথোমুখি দাঁড়িয়ে :ভঙ্কর আর কালিদাস দুজনেনই দুজনের দিকে তীক্ষ্য দৃষ্টিতে চেয়ে যেন পরস্পরের অস্তর পর্यন্ত দেখাছ, ...

মিনিট দু-ত্ন এরকম কাটবার পর দুজ্রনে আবার স্থির হয়ে যে যার চেয়ার টেনে ন্যিয়ে

বসল।
মিঃ চৌধুরী চুপ করলেন। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তখনকার মত আমরা মিঃ চৌধুরীর निকট হতে বিদায় नিয়ে চলে এলাম।
＊＊＊
সন্ধ্যার অষ্প পরেই কিরীটী，আমি ও ডাঃ চট্টরাজ বরানগরে শুঙ্কর মিত্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে প্রকাণ চকমিলান প্রাসাদতুল্য বাড়ি। লোহার গ্গেটটা ভেজানোই ছিল। মৃদু একটা ঠেলা দিতেই থুলে গেল।

সামনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা নানা জাতীয় দেশী বিদেশী মরসুমী ফুলের বাগান।

বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহৃ পর্যস্ত নেইই। অন্ধকরে নিঃশকে ভূতের মতই যেন বাড়িটা একট্টা বিভীষিকার মত স্তূপ বেঁধেে আছে। ভয় করে। গায়ের মধ্বে ছমছম করে ওঠে।

দরজার কড়া নাড়ত্তেই দরজাটা খুন্ে গেন্য！সামনেই আধাবয়েসী একর্ট ছোকরা म゙ँড়িয়ে।

কিরীটীই জিজ্ঞাসা কর্ল；কি রে，তোর নাম কি？
আজ্ঞে，মাধব，বাবু।
এ বাড়িতে কতদিন চাকরি করছ্ছি？
মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল বাবু আমাকে তার কাজজ বাহাল করেছিলেন। আমি তাঁর বেয়ারার কাজ কর্রতাম।

বেশ，বাড়ির আর সব চাকরেরা কোথায় মাধ্য？
আজ্ঞে，অন্য চাকরবাকর তো কেউ আর নেই। কর্তা অলেকদিন আগেই তাদের ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

কেন ？
তিনি বলেছিলেন মাস－চার－পাঁচেকের জন্য তিনি কুমারসাতেবেব্র সক্গ সিঙ্গাপুর যাবেন কী একটা কাজে।

ও，তাহলে তুই তাঁর খাস－চাকর ছিলি বল্？
আজ্ঞে সাধ্যমত তাঁর সুখ－সুবিধার দিকে নজর রাখতে কোনদিনই আমি কসুর করিনি কর্তা। আমারও আপাততঃ চাকরি ছছড়ে দিত়ে চলে যাবার কথা কিছুদিনের মত। जারপর তিনি বলেছিলেন，সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে আবার আমাকে সংবাদ দেবেন।

কাল রাত্রে তুই তাহলল এখানেই ছিলি মাধব？
আজ্ঞে। এত বড় একটা বাড়িতে একা একা—শেষে রাত্রি একটার সময় ফোনে খবর পাই－আমাদের বাবু মারা গেছেন্ন। বড় ভাল লোক ছিলেন কর্তা．．．কিক্তু বাবু আশ্চর্য，তারই ঠিক কিছুண্ষ আগগ যেন মনে হল শপ্দ পেলাম সদর দরজায় চাবি দিয়ে যেন কে দরজা খুলছে ．．．বাবু কথনো কখনো অনেক রাত্রে বাসায় ফিরত্তে বলে আর একটা চাবি তাঁর কাছে থাকত। রাত্রে তিনি সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভ্রিতরে ছুকত্ন। আমি তাড়াতাড়ি নীচে গেলাম，কিল্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম আমার শুনবারই ভুল হবে হয়তো।

ডাক্তার একবার মাথাটা দোলালেন কথাগুলো ওুনে।

কটা চাবি তোর কর্তার সক্গে থাকত মাধ্ব?
আজ্ঞ, তারর শোবার ঘরের, লাইর্রেী ঘরের, বাইরের দরজার, জন্যান্য ঘরের ও সিন্দুকের কয়়েকট্ট চাবি একটা রিংয়ে ভরা সর্ব্রাই কর্তার কাছে থাকত বাু। কিস্তু একথা


কাল দুপুরে যখন তিনি বাড়ি থেকে যান, তখনও তাঁর কাছে ঢাবির পেই রিংঢা ছিল কিনা তুই জনিস মাধ্য?

আজ্s জামা-কাপড় পরবার পর আমিই তাঁর অন্য একটা কেটের পকেট থেকে চাবির রিংঁা এনে তঁর হাতে দিই।

রাত প্রায় দেড়ান হবে বাবু বোধ করি!
আচ্ছা ঢুই বে বনর্ছিলি বাবুর সিদ্দুক আছে, কেন্ ঘরে সেটা?
आজ্s দোতলায় বাবুর শোবার ঘরে।
একবার দেখাত পার্রিস পে ঘরটা?
চলুন ना।
আমরা সকরে সিंড়़ बের্যে ওপৰে এলাম। লম্বা একটা টানা বারাन्দা, তার উত্তর দিকে
 গেলাম! দরজার গা-অালায় তখনЄ একটা চাবি मমেত চাবির রিং বুলছহ।



पूই সকালে आর ওপরে आসিসনি মাধব, না? किरोীt জিজ্ঞা করা

## आखে ना।

তোর অনুমান ডুল হয়নি মাধ্ব। এখন বোयা যাচ্ছে সতাই কান্ন রাত্র কেঙ এ বাড়িতে এসেছিল।

 পরেট সার্চ করে আামার সণ্দে হয়েছছিল! এক্জন অবিবাহিত অল্পবয়স্ক যুবকের কাছে অন্তু जার প্রাইভেট ঢাবিটা থাকা দরকার, কিন্ত সেটা নেই। এখন বুমরে পারজ্নে, সবার অনক্ষে কেমন করে খুনী মৃত্যক্তির পরেট থেকে চাবি চুরি করে সরে পড়়ছিন এবং চাবি নিয়ে সে যথন বরাবর এখান্ই এসেছে, নিচয়ই কান উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিন। কিম্ু সেটা কী? সেট্ কী?
 বিছানা চমৎকার একটি লান রংয়়র বেডকভার দিয়ে ঢাকা। घরের মধ্যে আসবাবপত্রের ত্মেন বিলেব কোন বাহল্য নেই।

ঘরের দেওাালে বড় বড় সব অয়েল পপন্টিং টাঙান্না। দরজার সামনেই শিকারীর সুঁ
 একজন পাকা শিকারী ছিলেন, তাঁর শিকারের শঘও ছিলন তেমনি ভয়ানক প্রবল। কিরীীঢो
 किবীঢী অমনিবাम (২২)—৮

आাবার মাধবের দিকে ফিরে প্রশ্ন করনে, जই ঘরের দরজার ఆদিকে একনা ঘর আজে, না রে মাধ্ব?

আমরা সৌই দরজ্জ দিয়ে পাশের घরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। অা্ছ-পরিসর এক্যানি ঘর। এক পাশে একটা মাঝারি সাইজের সেট্রেটারিত্যেট টেবিল ও গোটে দুই গদিম্মেড়া চেয়ার।




কিরীটী বললে, ঢোর বাবুর সিন্দুক বে একেবারে খালি লেখছি মাধ্ব! বাপার কি, এর ম্ধ্যে কি কিছু থাকত না?

আख্ে, সে কি বাু —সিন্দুকের মধ্যে বে অনেক দরকারী দনিলপত্র ছিল! কালও বাবু যাওয়ার आাগে আমার সামনে সিন্দুক থুলে কী একটা কাগজ নিয়ে আবার সিন্দুক আট্কে রাখলেন !...বাবু, আর সট্দু নেই আমার, নিশয়़ই কাল রাত্রে কৌ এসেছিন এ বাড়িতে।


 আ下ে কিন্ন ?

 মষ্যে কই দেখছি না।

অস্ত্রফর! এ বাড়িতে আবার অস্ত্রघরఆ आহে নাকি?


 भুজুষ্যের মধ্যে নাকি কে একজন অত্যাচীী জমিদার ছিলেন, তিনিই ত্র ঘরট দুষ্ট প্রজাদের ক<্যেদ করে রেখে শাস্তির দেবার জন্য বানিল্রেছিলেন বলেছিলেন ; পরে আমাদের বাদু
 পাকীীর হাড়-চামড়া, কত কী! দেথবেন, চলুন না!

চन्|

## আমরা সকনলে অগ্রসর হলাম।

মাধবই আমাদদর অস্ত্রধর ঢেখাবার জনা নীচের তলায় চলन। জহিদদরি আমলেের বাড়ি। এর গঠন-কৌশালই সম্মূd্ আলাদা। বাড়ির একটা রামাষর এবং রানাঘরের भাশ দিত্যেই
 ওপরের ঘুলঘুলির «াঁক দিয়ে সৃর্বের আলো এcে যতটুকু আলোর প্ররেশাধিকার দিত্রেছে তাও অতি সামান। এ৭ং সেই আলো-জাধারে আধো-আলোয় বহ্বলেের তৈরী মাটির নীচের কুঠুীর সষ্ধানে आমরা সিंড় বেয়ে চললাম। সুদূর এক অতীত এই নির্জন কুঠুীত কত হত্যগ্গের মর্ম’্তम কান্নার অশুত বিলাপধ্ধনি इয়তে আজিও নিশীথ রাতের আধার

 অनুষ্ঠিত হয়েছে। গোঢা কুড়ি সিঁড়ি ডিডিয়ে একটা ছেট বারান্দার মত জায়ায় এসে সকললা




অस্র্র্রর দেथে আবার আমরা সকলে এক সময় ফিক্রে এলাম ওপরর।
কিরীঢী ও ডান্কের আবার ওপরে চনে গেল। आমি রান্নাyরের মধ্যে ঢুকে চার্রিদিকে ঢেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। রান্নাঘরের পিছ্মদ্দিককার দরজাটা খোলা দেটে সেইদিকে এগি<়ে গেলাম।



 निয়़ছে।
đাধানানা রাণার দিকে এগিলে গেনাম। কিষ্ট ® কি! রাণার ఆপর ডান ছাতের ওপরে চিবুক রেথে গঠীর চিক্কামগ্ন बে 3?
 यूবक अरुण कর।

जরুপবাবু একান্ত নিল্লিপ্তেরে আমার দিকে চোখ তুল্লে একবার তাকালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে ঢাঁর পাત্রই রাণার ওপর বসে পড়লাম। তিনি আামাকে প্রত্নিমস্কারও জনালেন না, যেমন ডুপ করে বসেছিলেন তে্যনিই রইলেন।

आজ मिनের आলোয় जাল করে ভদ্রন্োকেকে দেখলাম আবার।

 যেন झুটে উঠ্ঠেছে।

जরূণবাবু! আবার ডাক্নাম।
इঠাৎ आমার দিকে ফিরে রীতিমত র্রুস্ষগলায় ভদ্রলোক বনে ওঠেন, যান যান মশাই, ขুব आপনার কথার ঠিক! বनলাম आমাকে মুপিজিপি যেতে দিন, সারাটা পথ দুজন লোক আমার পিছ্র পিছ্হ ছ্যার মভ আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে গেছে-ভাবেন আমি কিছ্রু টের পাইনি! কেন মশাই, আমি কি খুন করেছি নাকি বে আমার পিছন্ল গোয়েন্দা লাগিব্যেছ্নেন?
 হয় পুলিসের লোক কেঊ आপনাকক অনুসরণ করে দেখছিন, সতাই আপনি আপনার বডড়ির
 দিন। পুলিসের লোকঙনোই অমনি ধরন্নে, কিস্ট বলুন

জায়গায় আপনি এমনি করে ভূতের মত একা একা চুপচাপ বসে বসে কি এত ভাবছিলেন?
কি আর ভাবব! মনট্ট খারাপ লাগছিল چতস্করদার মৃতুর কथা ভেরে ভেবে। বাসায় মন বসল না, তাই কখন এক সময় হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি। ভদ্রলোকের চোথথর কোণ দুढুা সহসা যেন উপচীয়মান জশ্রুধারায় সজল হয়ে এল, মনে পড়ছিল কতদিন এই নির্জন পুকুরের রাণায় আমরা দুজ্রে বসে তার জীবনের কত সব রোমাঞ্চকর শিকরের অদ্রুত গল্्্ শুতেছি। কত ভালবাসতেন আমাকে শুভক্করদা! বলত্ত বলতে হঠাৎ আবার जরুণ কর চুপ করে রইইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার একসময় আবার বললেন, হ্য! ভাল কথা, জনেন আজ সকালের দিকে আমি একবার কুমারসাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম! কথায় কথায় ఆঁর সঙ্সে মিঃ মিত্রের কথা উঠতে কুমারসাহেব কী বললেন জানেন?

कী? আমি প্রশ্ন করুলাম।
কুমারসাহেব বল্লছিনেন, তভঙ্করদার পক্ষে নাকি মরণই মঙ্গল হয়েছে। কি নিষ্ঠুর অথচ कि आশ্রর্य দেখুন! শো লোকটা কুমারসাহেবের জন্য এত করল, তাঁর মৃত্যুতে তাঁর চোひে একটু জল পর্যন্ত নেই। অথচ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, এক মূহূর্ত অার শুভক্করদাকে না হলে চলত না, প্রতি কাজে তাঁকে তাঁর প্রয়োজন হত। এরপর অরুণ কর কিছুফ্ম আবার এক্কেবারে চুপ-সাপ বসসে রইলেন ; বোধ হয় অতীত স্মৃতির বেদনায় মনটা ওঁর ভারাক্রনন্ত হর্যে উঠছিল থুব বেনীই। আমিও নীরবে জঁর পাশে চুপচাপ বসে রইলাম।
 যাবেন না আজ রাত্রে আমার বাসায়! কেউ নেই, মামা-মামী পরঞ মধুপুর গেছ্নে, এক্দম খালি বাড়ি ; সেখনেই খাওয়া দাওয়া কর্ববেন। जাশিবেন কিল্ু, আসবেন তো?

য:।। মৃদু স্বরে জবাব দিলাম।
অরুণবাবু তড়াতাড়ি উঠে গাছের আড়ালে অদৃশ रল্যে গেলেন। আমিe উঠনাম।

## ॥ এগার ॥

গাড়িতে বলে ফির্রবার পথে কিরীটীকে প্রশ্ন করলাম, অনুসন্ধানের মত কিছু পেলে?
না। একটা হাতের লেথার মত কিছু খুঁজছিনাম, কিষ্তু পেলাম না। লোকটা দারুণ চানাক, আগে ঝথকেই সাবধান হয়ে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব সরিয়ে ফেলেছে তবু দুটো জিনিস পাভয়া গেছে।

কি? কিরীটীর মুখ্রে দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।
একইুকরো কাগজ আর এইচ, এইচ, এইচ মার্কা একটা জন ফ্বোরের ‘লেড’ পেনসিল। বলে গভীর আনৰ্দ্দ কিরীটী তার বুকপকেটটটার গায়ে হাত বুলিয়ে নিল——যেন বহ্মূল্য কোন একটট দ্রব্য সেখানে সে বহু যত়্নে লুকিয়ে রেথেৃে।

ডাক্তার আগেই চলে গিয়েছিলেন। কথ্থা ছিল তিনি পুলিস সার্জ্রেনের ময়নাত্দন্তের রিপোর্টা নিয়ে তাঁর বাসাতেই আমদের জন্য অপেক্ষ করবেন।

তাই গোঢা তিনেকের সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা এক্বার লালবাজার থানায় পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

বর্তমান কেস সम্পর্কেই কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কিরীঢীর নানা কথাবার্তা হল।

কিরীটীর সঙ্গে পুলিস কমিশনারের খুব বেশী বুন্ধুত্ব, অন্যান্য কথাবার্তার পর সাহেব একসময়ে বলললন, কুমারসাহেব এ বাপারে অতান্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেে মিঃ রায়। তিনি গভর্ণমেন্টকে দশ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে গেছেন-য়ে খুনিকে ধরিয়ে দিতে পারবে সে-ই ঐ পুরস্কার লাভ করবে।

তা বৈকি, কিরীটী বলनো, जাঁর মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে এ বড় কম অসम্মানকর কথা নয়! আজ সংবাদপত্রে দেখছিলাম, বর্তমানে শ্রীপুরে যে টি-বি হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে গঙ্গার ধারে লশ্ছ টাকা ব্যয়ে এবং যার সব কিছু বায়ভার তিনিই নিয়েছেনসেটা নাকি তাঁর কাকা স্যার দিগেন্দ্রর নামেই ‘দিগেন্দ্র স্যানাটোরিয়াম’ নাম দেওয়া হরেতিনি ঘোষণা করেছেন।

পুলিস কমিশনারের ওখান হতে বিদায় নিয়ে আমরা ডাঃ চট্টরাজ্েের বাসায় গিয়ে দেথি, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ন করজ্নে। णাঁ<কে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবং সকলে आমরা বরাবর কুমারসাহেবের ওখানে গিয়ে হাজির হনাম। কথায় কথায় একসময় কিনীীটী প্রশ্ন করল কুমারসাহেবকে, অচ্ফে, প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনি কত্টুকু জানেন বলুন তো কুমারসাহেব?

প্রফেসার শর্মর নামে কুমারসাহেবের সমস্ত শরীরটা যেন সহসা একবার কেঁঁপ উঠল মনে হল। পরক্ণেই উত্তেজ্তিত স্বরে তিনি বললেন, প্রকেসার শর্মা মানুযের দেতে একটি শয়তন, মিঃ রায়! He is a dirty snake! Blood-sucking Vampire!

প্রফ্সোর শর্মা আপনার ম্ত সেক্রেটারী শুভক্কর মিত্রের পরম বন্ধু ছিলেন, তা জানেন বোধ হয় কুমারসাহেব?

ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে বন্ধুত্বের অবসান হয়েছে। ভয়স্কর লোক! লোকটা নাকি কি একটট নাটক লিখেছে এবং ঢেষ্টা করছিল নিরীহ শভস্করককে দিশ্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা থিয়েটার-পার্টি ঘুনতে।

গ্গনनাম ఆরা দুজনে পরস্পর পরস্পরকে নাকি চিনত্তে?
একটা মৃদু হাসি কুমারসাহেবের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগেই মিলিয়ে গেল, বুঝতে পেরেছি মিঃ রায়, আপনি কি সন্দেহ করছ্নে-প্রফেসার শর্মই ছ্মবেশী আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র কিনা, না? কিন্ত্র আমি বলছি তা নয়, তবে সে একজন ভয়ঙ্কর শয়তন বটে। তারপর যেন একদু থেমে আবার আঅ্মগতভবে বললেন, কিন্ত্র কাকার কথ্থা আমি কিছ্ছুতেই ভুলতে পারছি না মিঃ রায়। মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও না কোথাও তিনি এখনও মৃত্যু-তৃষ্ণায় ওৎ পেতে বসে আছ্নে। ছুঁ, he is somewhere here! Somewhere here!

কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, এখন আর অবিশ্যি আমার বলতত বাধা নেই जি: রায়-কাল সন্ধ্যায় আমার সেক্রেটারী শুঙ্কর আমাকে বল্লি্ন শীঘ্রইই নাকি সে কোথায় টাকা পাচ্ছ! আর সেই টাকা দিয়ে সে নাকি শীৗ্রইই একটা থিয়েটার খুলছ, planও প্রায় তৈরী।

আচ্ছা, সন্ধ্যার পরে প্রফেসার শর্মার বাসায় গেলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে বনে আপনার কি মনে হয় কুমারসাহেব?

তা ঠিক বলতে পারি না, তবে শুনেছি দমদমার একটা বাগানবাড়িতে ‘তলোয়ার সঙ্য’ মানে একটা নাকি ৩প্তু সঙ্য আছছ ; সেইখানে সে ও আমার মৃত সেক্রেটারী প্রত্যহ সন্ধ্যার

পর তলোয়ার খেনতে যেত। সক্ষ্যার পর তার বাসায় না পেলেও, সেখানেই হয়তো তাকে পেলেও পেত পার্রে।। ঠিকাन দিতে পারি यमि চাन।

आমাদ্র জনুরোধ্ কুমারসাছেব ঠিকনাট্ দিত্যে দিजেন।
কুমারসাহেব, আপনি অরুণ কন বলে কাউকে ঢেনেন?
আমার মৃত সেট্রেট্রীর একজন পরম ভক্ত ছিলি শুনেছি। রেশ ছেলেটি। তেমন বিশেব

 অनেক অপ্রিয ব্যাপারের সামনে আমদের যেতে হয় ; সেই জনাই आগে বলে দিচ্ছি, যদি কোন সম্যে অপ্রিয় কিছ্ বলি তো মনে কিছু করবেন না যেন। আছ্ম, এমন কি হতে পারে

 लোকটি?

ना, সষ্ভব নয়।



 जেওয়া সজ্জबপর নয় মিঃ রায়। এ চিত্তাও বাহুলতা।



লোছার গেটের মাথায একটl কেরোসিনের বাতি টিমणিম কc্রে ম্লছে। বাগানের মধ্যে
 याয়।

 বেরির্য় এলেন।

দানরের মতই উँদू লम্বা ঢেহারা, অন্ধকারে যেন মুর্তিমান বিভীষিকার মতই প্রতীয়মান रा़ा

রাম সিং আমাদর নিত্যে গিত্যে একটা ছোট কামরার মধ্যে বসালেন। তারপর আমাদ্দর



 मिंबी!

आगून ना।


দাঁড়ালাম। ঘরের আলো বারান্দায় এসেও খানিকটা পড়েছে।
ঘরের দেওয়ারে দেওয়ালে তীক্ষ সব তলোয়ার টাঙানো।
घরের মেঝেতে প্রফেসার শর্মা দাঁড়িত্যে। পরিধানে দামী কান্লো সার্জের লংস ও ঝোলা একর্টা জামা গায়ে। মাথার চুলগুলো ব্যাক্র্রাস্ করা। দেহের প্রতিটি মাংসপেশী যেন সজাগ শক্তির অহমিকায় সুস্পষ্ট। ঘরের পরিবেশে আজ প্রফেসার শর্মাকে যেন চমৎকার মানিয়েছে।

হাতে একটা তীক্ষ্ তরবারি নিয়ে তিনি চারপাশে বনবন শব্দে ঘোরাচ্ছেন। হুাৎ এদিকে চোথ পড়তেই আমাদের সকল গোপনতা সত্ব্বেও ঢাঁর সঙ্গে চোখাচোথি হয়ে গেল। কিস্তু তিনি কেেন ইঙ্গিত দিলেন না।

এমন সময় একজন ভৃত্য একটা থালায় করে বড় বড় সব কাচের গ্লাসে বাদামের সরবৎ निয়ে ঘরে ছুকল।

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সকলেই এক-একটা গ্লাস থালার ওপর থেকে তুলে নিলেন।
প্রফেসার শর্মা একটা সরবতের গ্নাস হাতে নিয়ে, সেটা মাথার ওপর তুুলে ধরে আনন্দবিহুল কণ্ঠে বললেন, এস, বে বন্ধু আমাের মারা গেল তার আঅ্মার কল্যাণে ও যে এর পরে মররে তার শভ কামনায় এই সরবত আমরা প্রাণভরে পান করি। হুররে!

সমস্ত সরবতটা এক চুমুকে পান করে, শুন্য গ্নাসটা সামনের একটা টেবিলের ওপরে শর্ম নামিয়ে রাথলেন সশক্দে। তারপর এক পাক ঘুরে আবার বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা আপনারা অরিশ্বাস করবেন না ; শীঘ্রইই আর একজনের মৃত্যু আসন্ন হয়ে এসেছে আমি স্পষ্ট সেঁট লেন অনুভব করছি। বলতে বলতত প্রফেসার শর্মা হস্তধৃত তন্নায়ারটার বাঁটট শক্ত করে চেপে ধরলেন, বন্ধু সকল, আপাদের মধ্যে ক্কে আজ আমার সস্গে অসিমুখে শক্তি পরীক্ষন দিচে প্রস্টুত? আসুন তবে! একদিন তলোয়ার না খেললে যেন শরীর আমার ঝিমিয়ে আসে।

প্রফেসার শর্মার চোথে যখন আমরা পড়েই গেছি, তখন যার গোপনতার প্রয়োজনও নেইই ; তাই আমরা সকলে ঘরের মধ্যে গিত়ৌই প্ররেশ কর্ললামা

ওর বুকক একটা সত্যিকরের শক্তি ঘুমিয়ে আছে বাবু! ও সত্ি বীর! সাবাস রেটা! রাম সিং বললল।

যাক গে, আপনাদের মধ্যে আমার সঙ্গে অসি খেলতে কারও সাহস নেই দেখছি। এই যে আমার নতুন বন্ধু মিঃ কিকীটী রায় এখানে উপস্থিত রয়েছ্নে, আসুন না, আপনার সঙ্গেই এক হাত খেলা যাক। অবিশ্যি আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দেব।

অশেষ ধ্যাবাদ প্রফেসার শর্মা। ఆটায় আমি তেমন রপ্ত নইই। কিরীটী মৃম্বর্বর জবাব मिल।

তাহলে আর কি হবে, হতাশ হতত হল। আজ তরে আসি সর্দার। গ্রে স্ট্রীটের দিকে একটা জরুরী কাজ আছে...এখুনি যেতে হবে একবার। প্রফেশার শর্মা বলেে ওঠঠন।

আরে তাই নাকি, আমার বন্ধুরও তো রাত্রে আজ ও পাড়াতেই নিমন্ত্রু! কি (হে সব্রত, অরুণ করের বাড়িতে আজ তোমর নিমন্ত্রণ না? কিরীটী আমার মুতের দিকে তাকিত়ে সহাস্যে বললে।

কিরীটীর কথায় প্রফ্সোর শর্মার চোখ দুতো সহসা একবার তীক্স হর্যেই আবার স্বাজাবিক হয়ে এল।

এরপর আমার সকনকে ধনাবাদ জনিয়ে রাম সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিল্যে গাড়িতে
 ছूढ儿 চলन।


 कितन ?

কেল বল তো इঠাe এ প্রশ্ল?
 লাগগজ थাকত না?

जा থাকত বৈকি! आমি জবাব দিলাম।
 ऊनगমনঙ্ক ভাবে को ल্যে ভাবতে লাগল এর পর।


 বের হয়েছ্নে; ফিন্রতত একাু দেরী হবে।









 হয়েছিল পেট্রার রিপোঁ কী?

বেশ। বে তলোয়ারচা সেই ঘরে পাওয়া গিৰ্রেছিল তার গায়ে কোন আঙুকের ছপ भाननि, ना?

आख्ध ना।



 একটা ‘্রাইমকক অनুসभ্ধান করে जার গোপন কथা জানতে হলে অনেক ঘেটোটো

ব্যাপারেরও সাহাযা নিতে হয। কারণ অনেক সামান্য ব্যাপারের মধ্যে কত সময় যে আমরা भ্রে়োজনীয় সুত্রের সন্ধান পাই जাবলেই বিশ্মিত হতে হয়। একজন খুনী বা দোষীকে খুঁজে
 সামান্য বিচার বুদ্ধি ® common sense থাকলেই বে কে৬ খুনীকে অনায়ালেই থুঁজে বের করতত পারেন।...অন্তত আমার বিশাস তে তাই।

এরপর এবদু থেমে আবার বলতে ঔকু করে, জনি জীবনে শত পরাজয় আঢে এবং সেইজনাই হঠাৎ পাওয়া একটি দিন্নের জয়ের অনन্দ অতীতের সমঙ্ড পরাজয়ের ব্রেদায়
 আজ পর্যত আমি কথনো হতশ হইনি। যে কোন রহসাই আমার কাছে বিচার ও বিক্লেবণে অब্প সময়ের মধ্যে সহজ হহ্েে গেছে। যা হোক, এবার আমাদের উঠতত হয়, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হল। বলতে বলতে কিরীটী আমার ও ডাক্গারের চোথে সামনে একটা টাইপ করা কাগজ মেলে ধরল, जাত এই কটা কথ্থা লেখা।




 তিনি কোথাও কোন কাজ করেন না, তরে প্যাযk দেখা গেছে অারুণ করের নাম সই করা

 পকেটে রেথে উটে দাঁড়াল। চল, আশা করি এর পর জার রহসোর মূল সৃত্রট সুঁজে পেতে তোমাদ্রে কারও কষ্ঠ হরে না।

গাড়িতে বসে কিনীঢী বললে, তাহলে সূతত, ঢুমি তে অক্ণ কब্রে বাড়িতেই যাবে, ना?

घำ
আচ্ছ। आমার একটা জরুন্গী কাজ আছে অন্য জায়গায়, আমি আপাতত সেইআােই याद।

## $\mathfrak{n}$ বারো n

আমার গাড়িটা আজ ক‘িন হতে বিগড়ে আহ্, অগ্ত্যা বাসে চেপেই অরুণ করের নিমশ্রণ রক্শ করতে চলनাম। রাত্রি তথন সাড়ে আটটা হবে, গ্রে স্টীটের মোড়ে বাস থেকে নামলাম। অরুণ করের দেওয়া ঠিককনা মত তাঁর বাড়িটা থুঁজ্জে নিতে আমার বিশম কোন বেগ পেতে হল ना। ট্রাম রাস্তার পিছ্ন একটা গলির মধ্য দিয়ে একঢু এগিয়ে গেলে অরুণ করের বাড়ি। চমеকার आধুনিক প্যাটর্নের কংক্রীढের তৈরী মাঝারি গোছ্র একখানা দ্বিতল বাড়ি ; লোহর গো পার হলেই সামানুই একটা ‘লন’-লাল সুরকি ঢালা রাঙ্তা বাাবর দরজা পর্যত্ত গেছে ; দু'পাশে কেয়ারী করা মেহেদির বেড়া ও নানাজততীয প্রুর মরসুঝী

ফুলের সৌন্দর্যের সমারোহ। তারপরই সাদা ধবধরে বাড়িখানি একটা সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ বাতসে ভাসিয়ে আনে।

করিডোরের সামনেই বোধ করি ড্রয়িংরুম। সূক্ম্ম সিক্কের নেটের সবুজ পর্দা ভেদ করে ঘরের আলোর আভাস এদিকে স্পষ্ট ফুটে উढেছে।

ড্রয়িংরুo্ম নিশ্চয় কারা বসে আছে মনে হন্ন আমার, কারণ মৃদু কথা-বার্তার শব্দ শোনা यাচ্ছিল।

সহসা একটা তীক্ষু গলার স্বর শোনা গেল, না, না—এ आমি সহ্য করবব না। কিছুতেই সश্য করব না। বুবে দেখ অরুণ, ভেবে দেখ!

চমকে উঠলাম। প্রকেসার শর্মার গলা। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।
ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরে অতি কচ্টে অর্ণণবাবু ভেন জবাব দিলেন, কেন অই নিয়ে মাথা घামচ্ছেন মিঃ শর্মা? এর চাইতে একটুও বেশী আমি জানি না। আর জননতাম না।

তাহলে ঐই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, কর?
হ্যাঁ। কিক্তু প্রফেসার এবারে আপনাকে যেতে হবে। আমার একজন বন্ধুর এখানে আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে। হয়ত্তা এখুনি তিনি এসে পৌছবেন।

अমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাকা দিলাম।
ভিতর থেকে आহ্নান এল, आসুন ভিতরে।
ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, চমৎকার অাধুনিক কেতায় সুসজ্জিত একখানি ড্রয়িংরুম, চারদিকে সোফা-কাউচ। মাঝাখানে একট। প্ৃত্াথরের টেবিলে প্রকাণ্ড একটা জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভসে এক থোকা শভ্র রজনীগন্ধা বাতাল তার মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
 শর্মা-আমার বিশেষ বন্ধু।

হাঁা, চিনি বৈকি।
নমস্কার সুবততবাবু। তারপর প্রকেসার নিঃশব্দে টুপিতা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গির়ে বললেন, আচ্ছা শভরাত্রি অরুণ, ওভরাত্রি সুব্রত্বাবু। আমার গাড়ি গলির মুথেই আছে, আমি পিছনের দরজজা দিয়েই চললাম।

প্র<েস্সার নিঃx<্দে বেন হর়্ে গেলেন। কিছুক্ষণ অরুণবাবু চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বললেন, ঢা আনতে বলি সুব্রতবাবু?

না, থাক। এত রাত্রে আর চা খাব না।
আপনিও একজন ডিটেকটিভ, না সুব্রতবাবু?
ना।
ভয়স্কর চরিত্রের নোকণুলোকে আমার চিরকালই খুব ভাল লাগে, জান্নেন সুব্রতবাবু।
কেন্ন বলুন তো?
আমার কথার কোন জবাব দিলেন না অরুণবাবু, ডুপচাপ বসে রইইলেন, তারপর সহসা একসময় বললেন, চলুন, পিছনের বাগানে আমাদের খাবার আয়োজন করেছি। বাগানের মৃধ্য তৈবিল-চেয়ার পাতা, মাথার উপর চীনা-লধ্ঠেনর পীতাভ আলো। চলুন। চমৎকার আইডিয়া, ना ?

আমরা দুজন্নেই উ১লাম।

বাড়ির পিছনে ছেটটখটো একটি ফুলের ও ফলের বাগান আছে। একটা কামিনী গাছের তল্লায় টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার আয়োজন করা হয়েছে।

শীতের রাত্রে এই থোলা বাগানে বসে থাওয়া...হাসি পাচ্ছিল। মাথার ওপরে গছের ডালে ঝুলছে গোটাচারেক চীনা-লণ্ঠন। একটা পীতাভ আলোয় চারিদিক যেন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে।

এও এক অভিজ্ঞতা|
বাবুর্চি এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। গল্প করততে করতত আমরা খাওয়া শুরু করলাম। কथায় কथায় সাহিত্য নিয়ে তর্ক উঠল।

অরুণবাবু বলতে লাগলেন, রূপকথা পড়ত্তে আমার বড় ভাল লাগে সুব্রতবাবু, একজন বন্দুর মুথে একদিন আমি ‘সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে’, রূপকথাটা শনেছিলাম, বন্ধু আমাকে বইখানা এনে দেবেও বলেছিল। এনেও দিয়েছিল, অথচ বইখানা হিন্দীতে অনূদিত। ঊঃ, কি বিচ্ছিরি ঐ হিন্দী ভাষাটা! আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। শেষটা আমি নিজেই একটা বাংলায় লেথা যই কিনি।

অরুণ করের কথায় आমার সহসা যেন তরততর করে দেহের সমস্ত রক্তু মাথায় গিয়ে উঠেছে বলে মনে হতে লাগলা তারপর আবার এক্ময় আঞপতভাবেই তিনি বলতে লাগলেন, মানুষ মরেই, তার জন্য দুং্য নেই। কিস্তু আমি গোলমাল ভালবাসি না। শান্তি চাই। সম্পূর্ণ শান্তি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর ক্রশার| দুজনে বাগানে নানা গল্প করতে করতে খুরে

 থ্মাম্ম ভাব।

বাগানের এক দিকে কৃাএম ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করে জল পড়জ়। (ফোয়ারার চার পাশ শ্বেতপাথরে গোল করে বাঁধানো।

ক্ষীণ অষ্টনীর চাদদ মৃদ আলো বিকীরণ করহছে শীতের আকাশের গ্যায়ে। একটা বড় শিশ্ট গােের তলায় আসতেই সহসা অরুণবাবু পার্যে কি বেধে হোঁচট খের়ে পড়ে যেতে যেতে উঃ বলে নিজেকে যেন কোনমতে সামলে নিলেন।

আমি শশব্যওে তাঁকে ধরে সামলাডত গিয়ে गৃদু চাঁদের आলোয় সামনের দিকে চেয়ে বিস্মরে আতস্কে নির্বাক ২য়ে গেলাম। রক্তাক্ত একটা মৃতদেছ বাগানের মধ্যে ঘাসের ওপর উপুর হর়়ে পড়ে আছছ। গলাতা ধড় থেকে প্রায় ছু ভাগ হয়ে এসেছে সামান্যর জন্য একেবারে পৃথক হয়নি।

সেই অশ্পষ্ট আলো আঁধারিতেও চিনতে আমদের কষ্ট হয়নি মৃত্দেহটি কার। মৃতদেহটি প্রফ্সোর কালিদাস শর্মার।

একটা আর্ত চিৎকার করে হুঠৎ অরুণবাবু অজ্ঞান হয়ে মাট্তেতে লুটিয়ে পড়লেন। ঋদুশ্য আততয়ীর মরণ লরশ আবার নিঃx<দ্দ একজনকে গ্রাস করল।
উঃ कী ভয়ানक দৃশ্য! कী निষ্ঠুর रত্যা! की দানবীয় কাज!
একটা অশরীরী আতঙ্ক যেন মৃদু পদবিক্ষেপে বাগানের গাছ্ন আড়ালে আড়ালে अক্ধকরে এগিয়ে আসছে। প্রথমটায় বেশ একটু যেে হকচকিয়েই গিক়েছিলাম, তারপর ঝরনা

থেকে জল এরে জ্ঞানইীন অরুণবাবুর চোথে-মুঠে ঝাপটা দিতে লাগলাম ; কিছুক্ষণ বাদদ অরুণবাবুর জ্ঞান ফিরে এল। তারপর অরুণবাবু খানিকটা সময় গুম্ হয়ে বসে ধেকে একসময় হ্ঠাৎ পাগলের মতই হাঃ হাঃ করর অদ্ভুতভাবে হাসতত শুরু করলেন।

উঃ, সে কী তীব্র হাসি! কবর ভেৰে যেন কোন অশরীরী প্রেতাত্ম এসে এখানে উন্মাদের মত হাসছে।

আমি অরুণবাবুর হাত ধরে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী হাসছ্নে পাগলের মত! থামুন, থামুন অরুণবাবু! অরুণবাবু, ওনছ্নে ? আপনি কি পাগল হল্লেন? অরুণবাবু পূর্বের মতই ঊন্মাদ হাসি হাসতে হাসত্ত অদূরে একটা বোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন, আমি দৌখছি তাকে সন্ধ্যাবেলা ঐ ঝোপের ধারে। আমি দেখ্ছি। জানি সে কে। সে মরে গিয়েও আমাদের মাねখান এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! হাঃ হাঃ হা:

আঃ, অরুণবাবু! থামাবেন আপনার হাসি?
এবারে যেন অক্ৰী কর হ্ঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলরেন।
থেরেছি। আর হাসব ন্। কিক্ণু অমি জানতাম যে সে মরবে। কিক্তু আমার বাড়িতেই বাগানের মধ্যে এমনি করে निজ্জেকে নিজে হত্যা করল!

কী পাগলের মত বকছছ্ন যা-তা? আত্যহত্যা করললে মাথা ওরকম দেহ থেকে প্রায় পৃথক হর়ে আসত় পারে নাকি?
 কি সে আঅহত্যা করেনি? ত্রে কে তাকে পত্র যাত্রে থুন করে গেল অমন করে? সে निজে निজ্জেক তরে হত্যা করেনি ? খুন করেছ্গে उরে! না, না, আত্মহ্ত্যা করেছে ও ; श্যা, আত্মহত্যাই করেছে, आপনি জানেন ना।

ন। आত্মহ্ত্যা নয়, কেউ খুনই করেছে। ভাল করে লেখুন না।
কবে কে হত্যা করলে তাকে অমন করে? কে? কে?
তা কী করে জানব? निশ্চয়ই কে৬ করেরহ।
সरসা যেন অরুণবাবুর সমস্ত মুখখানা রক্তহীন পাংশু হয়ে গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতি अদূরে অন্ধকার ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদূরে বোপপের অন্ধকারে হঠাং একটা যেন সিগারেটের লাল আগুন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দও শ্নতে পেলাম যেন। তারপরই পরিচিত গলার আওয়াজ কানে এল।

সুব্রত, এখানে উপস্থিত থেকেও তুমি এমন করে খুন হতে দিলে? একাঁ বাধা দিতে পারলে না?

কালো সার্জেন সুট পরা, সিগারেট ফুঁকতত ফুঁকতে ঝোপের আড়াল থেকে ধীরপদে কিরীটী बের হढ এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

কিরীটী, তুমি এখানন ! অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, হত্যাকারীকে তাহলে তুমি দেখতে পেয়েছে নিশ্চরুই?

না, দেখিনি। কিষ্টু অরুণবাবু অসুস্থ रয়ে পড়েছেন্ন, আগে ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তারপর বলছি কেমন করে এখানে এলাম।


কিরীটীও পিছনে পিছনে এসে ঘরে पুকল卜বেচারী অত্যত্ত আঘাত পেয়েছ্নে এবং অসুস্থও হর়ে পড়েছ্নে। পাশের ঘরে ফোন আছে, একজন ডাত্তারকে ফ্েোন করে দাও আগে সুব্রত। ইতিমধ্যে আমি একবার বাইরেটা ঘুরে आসি। ওঁর শ্বাসপ্রশ্ধাস যে রকম ভাবে পড়ছে, এথুনি একজন ডাক্জার ডাকা দরকার!

কিরীটী ঘর হতে নিষ্র্রান্ত হয়ে গেন। আমি অরুণবাবুর পাশেই বসে রইলাম।
একসময়ে চেয়ে দেথি, অরুণবাবু ক্লান্তিভরে ঘুমিয়ে পড়েছ়েন।
পাশের ঘরেই টেলিফোন ছিল, গাইড দেথে একজন ডাক্তারকে কল দিলাম, তারপর কিরীটীর vোঁজে বাইরে গেলাম।

বাগানে ঢুকে দেথি অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে কিরীটী বাগানের মধ্যে কিসের সন্ধানে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পদশব্দে কিরীটী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অস্থির অসংযত চাপা স্বরে বলনে, উঃ সুব্রত, আমি একটা আও্ত গাধা! সত্যি বলছি, আমি একটা গাধা। আমি ভুল লোককে পাহারা দিচ্ছিলাম এতস্ষণ। সত্যি এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিস্তু কাল রাত্ত্র আমি জানতাম না সত্যিকারের খুনী কে। অসি পোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি সুব্রত, কাল রাত্রের আগেই ঘুনীকে আমি ধরিয়ে দেব। অর ज यদি না পারি, আমি কিরীটী রায়ই নই। এস। উত্তেজনায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে মেন কাঁপছিল।

কিছু বুঝতে পারলে? অমি প্রশ্ন করनাম।
এস তোমকে দেখাই।
চल।
অমরা দুজনে মৃতদেহ্রের কাছে দাঁড়ালাম বাগান।
কিরীটী বলতে লাগল, ভাল করে চেয়ে দেখ, অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে এঁকে খুন করা হয়নি। প্রথমে কেউ প্রফেসারকে দুবার ছোরা মেরেছে, একবার পিছন দিকে পিটঠ, আর একবার পাশের পাঁজরায়। তারপর কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেश ষেরে মাথাটা পৃথক করে ফেলেছে। চেয়ে দেখ, দুঁটি কশেরুকার (vertibra) মধ্যবত্তী তরুণাহ্হির (cartilage) মধ্য দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। সাধারণ ল্লোক এভাবে আঘাত করতত পারে না। যে আঘাত করেছে, মানবদেহেের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ জন অছে। অস্ত্রবিদ্যায় (surgery) সুপঞ্জিত না হলে এভাবে হত্যা করা একেবারেই অসষ্ভব। আর wound দেখে মনে হয় এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া কোন ভারী অन্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অনেকটা বর্মরর একপ্রকার অস্ত্রের মত। তারপর কিরীটী টর্চের আলো ফেলে দেখাল, ঐ যে সরু রাস্তাটা বরাবর বাগান্নের মধ্য দিয়ে বাগানের পিছনের দরজা পর্যন্ত গেত্, দেখ জখানে রক্তের দাগ রর্রেছে। খুব সম্ভব দরজার কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে জানালা-পথে প্রফেসার তোমাদের লক্ষ্য করছিন্নেন, এমন সময় হত্যাকারী পিছনের দরজা দিয়ে এসে পিছ্ন থেকে প্রকেসারকে ছোরা বসায় পিঠঠ। ছোরার আঘাত খ্য়়ে প্রফেস্সার সামনের দিকে চলে আসেন। সেই সময় পিছ্ন থেকে হ্ত্যাকারী হতভাগ্যের গলা কেটে ফেন্লবার চেষ্টা করে।

উঃ আর কয়েক সেকেণ্ড আগেও যদি বাগানে আসতাম কিরীঢী, তবে হতাটা হত না। কিন্তু আশ্চর্य কোন চিৎকার বা শক্দও তো ওনতে পাইনি! দুঃখিত স্বরে বললাম!

পাওনি তার কারণ আহত ব্যি্তি চিৎকার করবারও সময় পায়নি-it was so
sudden! কিজ্জ সে কথ্থ থাক। যা হর্যে গোেে তার জনা দুঃখ করেে লাভ নেই। চল আর এববার সব ঘুরে ভাল করে দেখ্য যাক।

বাগান্রে পিছনের দরজ্গ দিয়ে গলিপてে এসে দাড়ালাম দুজন্র।
সামনেই একটা পোড়ো মাঠ। তার ওদিকে কত্কগুনো গোলার বস্তি।
 কুলি-কামিন ছড়া আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হয় না।


 आलেনি। পাত్ তার ড্রাইভার্রে মনে কোনপ্পার সন্দেহ জাগে। চन, অগিয়ে গিয়ে দেখা यাক কতদূর পর্যশ্ত ট্যাক্ষি অগিয়েছিন !

কিজ্ছूর্ এগিত় যা যাবার পরই আমরা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেলাম ডিজে রাঙ্তার




 এমন সময কোন ট্যা|্সি ভড়़া কলা হর্যেছিল কিনা জনায়াসেই জননতে পারব।

সতিই বাগারে থুঁজত থুঁজত একচা বকুল গাছ্র গোড়ায় ছুরিটা পাওয়া গেল।


 ভিতরে যাওয়া যাক। घরে पুকে দেথি একজন ডাক্তার এफেছ্ ; অর্ণণবাবুকে পরীক্ষা করে


```
* *
```

পরের দিন সন্ষার দিকে কিনীটী ফোন্ আমায় একবার ডাকল, এ丬ুনি তার ওখান


কिন্রীটীর अयান গিত্েে তার গাড়িতেই আমরা সোজা কুমারসাহহেের বাড়িতে গেলাম। দরজার গোড়াতেই ম্যাদেজারবাবুর সঙ্গে দেথা হয়ে গেল। তিনি বললেন, কুমারসাছেে বাড়ি
 ফিন্বরেন
 रल़ख़्नि?
 তবে-; তারপর হঠাৎ কিরীীীী মুখের দিকে তক্কিয়ে বাকুন স্বরে বললেন, যুনীকে নিশ্য় ধরেছেন, মিঃ রায়!
 ১২৬

आশা করি সঠিক জবাব পাব।
স্মু হেেে ম্যানেজারবারু জবাব দিলেন, কিরীঢীবাবু কি মনে করেন, প্রফেস্সার শর্মার হত্যা সম্পर্কে কোন কিছু আমি জনি!
 ভদ্রলোকের জন্ম ও জন্মাবার পর অনেক দিন তাঁর কাশীতুই কেটেছ্নি? অথচ তিনি

 থেকে জঙ্ক্যে দিত্ন ? একथा कि সত্তি মানেজারবাম!

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা মশাই। आমার নিজের বাাক্ক-্যাকাউণ্টে কারও ঢেক আমি কোনদিনই ভাঙইনি-
 জন্য কুমারসাহেবের কাছ থেকে ঙভঙ্করবাবুর সাহাব্যে টাকা আদায় করববার চেষ্টায় ছিলেন, এ কथा कि সতি?

एँ, आমिও ज उनुशि বढে।
আমরা 'মর্ব্রে হাউস' শেকে র্রে হর্রে গাড়িতে চেপে বিকাশ মপ্দিকের বাসায় গিয়ে হাজির হनাম।
 বসালেন।


সামানাই চেনা-পরিচয় ছিন। তার সম্পর্ক প্রায়ই ঢামি অনেক কথা ওনতাম। উনি বেশ

 ‘रামবড়া' গোছেন লোক ছিলেন। ...এরপর অরো কিছুক্ণণ ক্থা小ার্তা木 পর আমরা বিদায় निलाম।

গাড়ি কীनীघাট ভ্রীজ পার হরুই কিরীणী ইীরা সিংকে বললে, টালিগঞ্জে ব্যারিস্টার টৌেরীরী বাড়ি।

মিঃ పৌ্ধুরীকে গাড়িতে ঢুলে নিয়ে আমদদের গাড়ি বরাবর কনকাত পুলিসের ময়নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলিস সার্জেন @ একটা ডোম আমাদ্দর জন্যে ঘরের মধ্যে অপেক্ন করহছিন।
পুলিস সার্জেন আমাদের আহ়ন জানালেন, эভসক্ধ্যা, মিঃ রায়!
आপনার মৃত্দহঞ্গো কেন্ घরে থাকে? কিরীটী প্রশ্ন করল।
ঠাগ্ড ঘরে।
শুক্কর মিত্রের মৃত্দেহটাও আছে বোধ হয় পেইখান্নই।
 नाम!

কাল্রু চলে গেল।
সার্জ্রেনের পিছু পিছু আমরা একটা অল্প পরিসর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলাম। একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধে নাড়ি পাক দেয়। সামনেই একটা সেলফের মত আলমরিরে পর পর . কতকগৰলো মৃতদেহ সাজানো। কাল্দু স্ট্রেচারে করে 刃ুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেটা সামনে এনে নামাল আর একজন ডোমের সাহায্যে।

কিরীটী মৃতদেহার আপাদমস্তক বেশ ভাল করে দেথথ নিয়ে মৃদু হেসে বললে, না ठিক আছছ। দেইটট lock up করে রাথুন। এই निন পুলিস কমিশনারের অর্ডার। একটা বেলে রতেও ছাপানো কাগজ সার্জেনের হাতে কিরীতী এগিয়ে দিল।

ময়নাঘর থেকে বের হয়ে আমরা সক্রে সোজা বরানগরে মিঃ মিত্রের বাড়িতে এসে হাজির হালাম।

কড়া নাড়তেই মাধ্ব এসে দরজা খুলে দিল।
ভিতরে চল মাধব। একটা শাবল যোগাড় করে আনতে পার মাধব এখুনি? কিরীটী বলनে।

হ্যা, ক্ন্ন পারব না বাবু!চলুন।
শাবল! শাবল দিয়ে কী হবে মশাই? বিস্মিত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।
দরকার আছে, চলুন ना। এস সुנ্রত। হ্যা, আর একটা লণ্ঠন জ্ৰলিয়ে निয়ে এস মাধব।

## N তেরো 11

आমিও ভেবে পেলাম না কিরীঢী হঠাৎ শাবল আনcে বললে কেন আর শাবল দিয়ে কী এমন কাজ হবে! যাহোক, একটু পরেই মাধব এক়্া শাবন ও একটা লধ্ঠন নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে ফিরে এল। শাবলটা হাতে নিয়ে একটা টি হ্রেত আমরা কিরীটীর পিছু পিছু রান্নাঘরের দিকে চলনাম।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে শুভস্কর মিত্রের অস্ত্রঘরের দিকে চলললাপ। ব্যাপার কি? কিকীটী কোথায় চলেছে? সে বলেছিল আজ সন্ধ্যার আগেই খুনীকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু এখান্ত কোথায় চলেছে? তবে কি খুনী ঐ বদ্ধ ঘরের মধ্বেই লুকিক়ে আছে নাকি কোথায়?

ঘরের সামনে এসে কিরীটী সদ্য চুনকাম করা দেওয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল।-আলো উঁদু করে ধর সুব্রত, এই দেওয়ালটা ঋুঁড়তত হবে।

দেওয়ালটা সাতসতাই সে শাবল দিয়ে খুঁড়তে লাগল। অল্পண্\&ণ পরেই কতকগুলো ইট ঝুরঝুর করে পড়ে গেল। পাগলের মত শাবল দিয়ে কিরীটী চারপাশের ইট খুলতে লাগল। দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে একটা গর্ত মত দেথা গেল।

সেই গর্ত্র মষ্যে পা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কিরীটী শাবল দিয়ে কিসের ওপর আঘাত করল। ঠক করে একটা শক্দ হন। শাবলের সাহাযোই চাড় দিয়ে কি যেন 心েঙে ফেলল। তরপর পকেট থেকে টর্চটা বের করে সেই গর্ত্তের মুথে ফেলে আমাদের ডাকল, আসুন মিঃ চৌধুরী, চেয়ে দেখুন ঐ কাঠের বাক্সর মধ্যে। চেয়ে দেখুন তো, আপনার মক্কেল সত্যিকারের শ্ভঙ্কর মিত্রকে চিনতে পারেন কি না? ঐ-ঐ হচ্ছে সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্র।

আর একুু আগে ময়নাঘরে যারে দেথে এলাম, সে কে জানেন? কিনীটী আমাদের মুখের
 স্যার দিগো্দ্র নারায়ণ।

মিঃ চৌধুরী একপ্রকার চিৎকার করে উঠলেন, জসষ্বय! आপনি কি পাগল হলেন, মিঃ রায়?

ना, পাগল आমি হইনি।
 মৃত্দেহ বাক্রের মধ্যে বীতৎস আকারে পড়় আছে। কিষ্ু বিকৃত হনেও বুঝcে কষ্ঠ হয়
 সামনাই পার্থক্স आছে। ছ্বহ একেবারে মিল, য্েন দूটি যমজ ভাই!

এই কি তবে বিশ্মাস করতে বলেন মিঃ রায় বে, মিঃ চৌধুরী বলতত লাগলেন, স্যার দিগেন্দ্র আসল ঔতক্করকে হতা করে এইখান্ন তার মৃত্দে লুকিয়ে রেথে এতদিন ধরে ऊভক্কর সেজে বেড়াচ্ছিন?
 স্যার দিগেদ্দ্রকে খুন করেছ্ এবং ঢারপর প্রকেসার শর্মাকে সে-ই খুন করেছে?

 न্যাম্প জ্রেলে দিত্যে গেল।

কিনীটী মাধবকে বলরে, গাড়িত্তে আমার এক্টি আ্যাটাচি-কেস আঢছ, ড্রাইভারের কাছ থেকে সেটা নিয়ে এস তো মাধব।

মাধব কিরীটীর निর্দেশ পালন করতে চলে গেল।

 বুব্মঢে পারর্ন।

 সূত্রে হয়তে আলাপ হয়। স্যার দিগেল্র্র অতন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান বক্তি ছিলেন। তিনি অবিকन তাँর মত দেথত্ এমন একটি লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মিঃ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বোধ হয় আলাপ-পরিচ্য হয় এবং স্যার দিগেন্দ্র লক্ষ কনলেন মিঃ মিত্র অবিকন্ন
 স্যার দিগেন্দ্রর उ্রেঞ্ধকাট কালো দাড়़ আঢু, মিঃ মিত্রের অ নেই। নাকের খুঁতটা স্যার দিञেन্দ্র ডাঃ রুদ্রের সাহায্যে অপারেশন করে ঠিক করে নিলেন এবং ঢেহারা বদলাবার

 बকটা জিনিস স্যার দিগেন্দ্রু ঢোে ধরা পড়েনি, সৌা হচ্ছে মিঃ মিত্রের ডান কানের কাতে ছেট সিকি-ইঞ্চি পরিমাণ লান জডুন-চিছ্ন। बই ঘরে মিঃ মিত্রের ফ্টো দেখে সেইটা অমার
 কিরীৗঢt অমनियाम (১২)—৯

ডান কান্র নীচ্ কোন জডূন-চিছ পাই না। এতেই বুঝলাম যে কুমারসাহেবের বাড়িতে
 লাগनাম মৃত্বক্তি যদি মিঃ মিত্র নাই হয়, তরে आসল মিঃ মির্রই বা কোথায় এবং এই মৃত ব্যক্তিই বা কে? এদিকে এই বাড়ির অস্ব্রেরের সামন্ন গির্যে দেখলাম, একটা দেওয়ালে

 आढ下?

ভাবত লাগলাম। এদিকে মিঃ মিত্র থুব জাল হিন্দী জনত্তে। অথচ স্যার দিগেদ্র্র হিদ্দী
 আায়্ত করে নিয্রেছিলেন মাত্, কিস্টু ততে করে কাজ চনলেও ছ্মবেশের কাজ চালানো याয় ना।

তরে কি হিন্দীভাयায় জনূদূি "সাত সমুদ্র রেরো নদীর পারে" বইথানা जাঁরই? आমি



 পাन। लে হাতের লেখাও মিनिद্যে দ্থঘি, লেই লেখা স্যার দিগেন্র্র হাত্র লেখার সল্গ














 रয়েছ্ছি।

এই পর্শত্ত বলে কিরীটী মাধবের অনীত আাটাি-কেস থেবক "সাত সমুদ্র जোরো নদীর পারে" বইখানা বের করুল। এই বইখলা নিয়ে মিঃ মিত্র প্রায়ইই অরুণ করের সকেে আলোচন্ন
 দ্দো যাচ্চে প্রথম পাতায় এবটা নাম লেখা ছিল, তারপর রবার দিয়ে ঘষে সেটা তুলে
 ‘অারথার্রোম্যাটিক প্লেটে' ; এক্টা নেগেটিভ তোলা ছয় এবং তকে ছেটট করে ‘পারক্লোরাইড অख মারকারি’ দিয়ে জোরালো করা হয়। তারপর সেটা ওকেলে অ্বেমে বসিয়ে তার সল্গে লাগিক্রে আর একটা প্লেটে ফটো নেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় ছ-সাত বার



 কেথথায়? স্যার দিগেন্দ্র তাঁকে খুন করেন। কিন্ত কোथায় তরে মিঃ মিত্র খুন হলেন? বিকাশাবাবু গঠ ডিসেম্বর মালে পাট্না থেকে মিঃ ওততক্কর মিত্রকে পাঞ্জাব এশ্সপ্রেসে কিরে আসত্ দের্খছিলেন। এবং পাট্না থেকে ফিরে এসেই কিছুদিন পরে মিঃ মির্রর্পী স্যার দিগেন্দ্র কুমারসাহেবের बাছে চাকরি নেন। তাহলে বোধ হয় ট্রেনের মধ্ৌই স্যার দিণেেন্দ্র
 মধ্যে ভরে সঙ্গে নিয়ে জ্রা⿰丬ন।

বিখ্যাত শিক্রারী ও স্পোটসমান হিসারে মিঃ মিত্র সর্বর্রই সুপিরিচিত। অতএব বিনা


 ‘েলা দেখালেন, মিঃ মিত্রের মৃত্দছ মিঃ মিভ্রেs বায়ীতু লুকিয়ে রাখলেন। এখান্ এপেই आরেগ তিনি পুরাতন চাকরদের বিদায় করে মাধ্বকে নাখলেন, পাহে তাঁকে কেউ সন্দেহ


 মিত্র কেমন অসুश् হয়ে পড়ে যান তাও আমরা জান। মিঃ মিब্ররীী স্যার দিগেদ্দ্র নিমেষে বুঝজত পারনেন সে রাত্রে অসাধারণ চতুর আসল মিঃ মিত্রের শিখকালের ব্ট্ প্র<্সোর শর্মার ঢোথে তিনি খূলো দিতে পারেননি। তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছ্লে। এখান এসে অরুণ করের সক্গে আলাপ হয়ে স্যার দিগো্দ্র ঠিক কর্রেন অরৃণের মাথায় হাত বুলিয়ে রোরীর টাকা কট্ট বাগাত্ হরে, কেননা মিঃ মিত্রের অনুসপ্গান নিয়ে দেথলেন মিঃ মিত্রের আর্থিক অবস্থ অত্ত খারাপ ছিল। খুল্রে রাত্রে বোধ করি টাকার কথা বলবার জনাই তাঁকে নুকিয়ে
 তার ইচ্ছ ছিন আর একটটা কোন জায়গা থেকে প্রুর অর্থ নিয়ে এবং অরুণ কর ও হততাগ্য মৃত মিঃ মিত্রের ঘরবাড়ি ব্ধ্কক রেথে প্রভ্ত অর্থ নিয়ে এদেশ ছেড়ে চিরতরে চম্পট দেরেন।

মিঃ চৌুরী কিরীটীর কথায় কেঁপে উঠলেন।
কিনীঢী বলতে লাগল, কিন্ট এর মধ্যু তার চাইতেও চডুর আর এক চতুর চূড়ামণ এসে দেখা দিল্লেন। তিনি হচ্ছেন आমাদের হত্তাগ্য প্র<েসার শর্মা!

সেইজন্যা প্র্য়ই প্র<েস্সার শর্মা এখান আসতে লাগলেন মৃত্দেহের ব্যোজে। কেননা


পারেন। এবফু ভাবলেই বোবা যায় এবং তাই ভেবেই হয়তো মিঃ শর্মা অনুমান করেহিহলেন निশ্য়ই, এ বাড়িরই কোथায় ञঁর মৃত্দে নুক্কিয়ে রাখা হয়েছ, ক্নেনা সেটই হবে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। কিক্তু কোথায়? বাগানে? না, जাতে লোক-জানাজানি হরে। সবচাইচে ঘাল হরে অন্ত্রগারে। কেনননা সেটা সব চইতে নির্জন।

মিঃ মিভ বে আসল নয় জাंল এবং থুঁজতে থুঁজতে অস্ত্রघরেই বে সে লুকান্না আ巨ছ

 ‘জদ্যভক্গে ধনুর্গুঃ"। তাছাড়া অরুণ করেরে টাকায় তাঁর মত একজন অতি বিলাসী লোকের চলাও সঙ্ভবপর ছিল না।

## U চৌদ ॥

কিরীটী অब्रক্ষণের জন্য এবার্ একমু থামল। তারপর সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসতে शাসতে বলনে, এবার চলুন বছ্রুর, কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেলের দিকে যাওয়া যাক। অকুশ্ֵনেন বসেই আমার রহল্লার ওপর যবনিকা টানব।

ত্থুनि আমরা গাড়িতে চেপে রওনা হলাম। এবং রাত্রি প্রায় পোয়া বারোটায় আমরা সকলে বেহালায় কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের সামনে এলে নামলাম। একটা সুমধুর शাওইন গিটরর সুর্রে আলাপ কানে তিলে এन।চকিত অতীতের অন্ধকারে যেন আলোর
 নীঢের হলঘরে আলো জানঢছ দেথতে পেলাম।

ঘরে ছুকে আরও আশर্ব হয়ে গেলাম।
কুমারসাহেব!



আমাদের এত্ণেো লোককে এত রাত্রে घরে চুকতে দেখে বাজনাটা হাত্ই কুমারসাঢেব সোফা ছেড়ে উঠ্ঠে দাঁড়ালেন, তারপর সহসা কিনীটীর হাতের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠलनে डেन।
 করহে একটা রিভনবার।
 নাঔ, এই সিন্ক-কর্ডটl দিয়ে ఆঁর হাত দুটো শক্ত করে রেঁেে ৰেলো।

आমি অগিল্যে গিক্যে কুমারসাহেবের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে হাত দুটো


এসরের মানে_ कि কিনীটীবাবু? ক্কুপ্মস্বরে কুমারসাহেব বললেন।
 কুমারসাহেব। স্যার দিগেদ্দ্রনারায়ণ ও প্র<্সোর শর্মার হতাপাপাধে আপনাকে আমি গ্রেগ্তার

করলাম। কিত্তু ডাক্তার, এতখানি জঘন্যতা আপনার কাছে আমি আশা করিনি কোন দিনও। বরাবর এক্টা শ্রদ্ধা আপনার ওপরে আমার ছিল। আপনারা হয়তো ভাবছেন ওঁকে আiি চিনলাম কী করে, না? মাত্র দুটি কারণণ, এক নম্বর ওঁর হাতের লেখা দেてে, যার নমুনা এখনও আমার কাছে আছে। মনে পড়ে তোমদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রর পকেটে হলুদেে রংয়ের তুলট কাগজ গোটা দুই পাওয়া গিয়েছিল? এ এই দেখ সেই কাগজ। আর এই দেখ এতে ভ্রমর আঁক। এই চিঠি পেয়েই গতরাত্রে মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগগন্দ্র ওঁকে চিনতে পারেন যে উনি কালো ভ্রমর।

উনি যে কুমার দীপেন্দ্র নন, স্যার দিগগন্দ্র প্রথম দর্শনেই তা টের পেত্যেছিলেন, পাঁচ বছর আগে প্রথম যেদিন উনি ভাইপোর পরিচয়ে তাঁর কাছে আসেন। কিন্তু তথন তিনি কোন কথা প্রকাশ করেননি। ইচ্ছা ছিল গোপনে একদিন তিনি এঁকে শেষ কররেন, কিন্তু তার সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং পাগলা গারদে তাঁকে যেতে হয় এঁরইই প্রচেষ্টায়। সেই থেকে তিনি উপায় খুঁজছিলেন কেমন করে সে অপমানের প্রতিশোধ নেবেন! তাঁর ইচ্ছা ছিল এ̆কে সরিয়ে টাকা হাত্য়ে সরে পড়বেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, যে পরিচয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন আমাদের তীক্ক্নবুদ্ধি অসাধাবণ চতুর ও কৌশলী কলো ভ্রমরের ঢোথে তা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু প্রকেসার শর্মাও এঁর आসলু পরিচয় পানनি। তার ফলেই তিনি এঁকে উৎসাহিত করেছিলেন মিঃ মিত্রকূপী স্যার দিগ্গেন্দ্রকে হত্যা করবার জন্যে। তিনি স্যার দিগেন্দ্রর আসল পরিচয় এঁর কাছে বলেছিলেন ; এবং এও তাঁর ধারণা ছিল ইনি অর্থাৎ কুমারসাহেব নিজেও আসল কুমারসাহেব নন ; এiবং সে কথ্থা এক দিগেন্দ্র ও প্রকেসার শর্মা ছড়া আর কেউ জানতে পারেনি। কিস্তু কেউই জানত্তে না যে ইনি ছদ্মবেশী স্বয়ং কালো অ্রমর। তাহলে হয়তো কেউ এতটা উৎসাহিত বোধ করতেন না ভিরেছিলেন ইনি সামান্য একজন প্রতারক মাত্র। প্রফেসোরের ইচ্ছা ছিল এঁকে দিয়ে স্যার দিগেক্দ্রকে খুন করিয়ে এঁকে হাতে রেথে যখন-তথন blackmail করে প্রচুর অর্থলাভ করবেন, অথচ নিজে এর মব্যে জড়াবেন না।

প্রথম থেকেই আমি জানতাম খুনী স্বয়ং কালো ভ্রমর। এবং তিনি ছ্দ্মবেশী কুমারসাহেব! কিন্ত্ সেই চিঠি থেকে প্রমাণ হল কী করে ইনি স্বয়ং কালো অ্রমর! এঁখ হাতের লেখা এঁদের স্টেটের ফাইলে পেয়েছি, তা ছড়া গতকাল উনি যে কমিশনার সাহেবকে দশ হাজার টাকা পুরুস্কার ঘোষণা করে ফর্ম সই করে এসেছ্লে, সেই লেখার সঙ্গে কালো ত্রমরের চিঠির হ্বহু মিল হয়ে গেছে। উনি বর্মায় থাকততই hashish সিগারেট খেতেন তা আমি জানতাম।

ছু নম্বর কারণ সেই ছুরিটা, বেটা আমরা অরুণ করের বাগানে দেখি। সেটা বর্মী অস্ত্র। সেখানকার লোকেরা ঐ ধরনের অস্ত্র খুনখারাপি করতে বাবহার করে। কিস্তু কথা হচ্চে, এঁকে অপরাধী বলে মনে হল কেন? মনে আছে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রর আi̧ুেের নথে একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, সে হচ্ছে কালো রংত়ের সার্জের প্যান্টের সুতো। সেই সুরো এঁর প্যাণ্টের কাপড়়ের সুতোর সঙ্গে অবিকল মিনে গেছে। গতকান উনি যখন প্রফেসার শর্মাকে খুন করে রক্তাক্ত জামা-কাপড়ে এখানে ফিরে আসেন, সেই কোট-প্যাট্ট উনি সরিয়ে ফেলবার অবকাশ পাননি। इরিচর়ণ ওঁর শয়নঘরের সোফার নীচচ পেয়ে নিয়ে গেছে ওঁর অবর্তমানে ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে আজ দ্বিপ্রহরে এখানে এসে। সৌই পাান্টের সুরতার সঙ্গে মৃত স্যার দিগেন্দ্রর নথের মধ্যে আটকে ছিল যে সুতো দুটো অবিকল মিলে গেছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ধরে জানা গেছে সে এই বাড়িতে একজনকে পৌঢছ দিত্যে গিয়েছছ্লি

 গেছে। তাছাড়া তেমার মনে পড়ে সুরত, প্রফেস্সার শর্মারে বে ভারে হত্তা করা হয়েছে,
 হয়েছি্লি! স্যার দিগেন্দ্র বে মুহ্রুর্তে চিনতে পেরেছিলেন তাঁর ভাইপো আসলে কে, তখনই


 চির-জীবনের মত স্যার দিগেন্দ্রকে পথ बেকে সরিয়ে দেবার সন্থ করেছেলেন। এইবার ডাক্লের সান্যাল দয়া করে বলুন, মিঃ মিब্রেক কিতাবে খুন করেঘিলেন সে রাত্রে? ক্নেনা

 आপনার বুদ্ধির কাছে। সতিইই आামি কাল্ো ড্রমর, ডাঃ এস. সান্যাল। কুমারসাছেব আমি

 ৫ই কনকাতায় থেকে আমারই দলে কাজ্র কাত। সে ছিন আমার কনক্রার দলের প্রতিভূ।


 জन्य অঙ্sাन থেকে আপনার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্ঠে পাই এবং আপনারা आমাকে

 তথথ ছিল রবারের পোশাক। তই জলে ডেসেছিলাম, ডুবিনি। আর -্র ভষধ্টার এমন গুণ ছিল «ে, জল মুঞে ঢুকলে তার কাজ নষ্ট হয়ে যায়। আমি সব রকম কিছू ভেবে আগে থেকেই সে রাত্র প্রস্কু হয়ে গিত্যেছিলাম, সবই pre-arranged.

কয়েক দিন পর্র একটু সুস্হ হয়ে ধনাগারে c্থাঁজ নিতে গিয়ে দেখি ধনাগার শুন্য, একটা কপর্দকঞ নেই। বর্মায় ফিরে এসে দেথি দিগেন্দ্র উধাও। বাপার সব বুযললাম। अতিশোধের হিংসায় জ্বলেপেড়ে মরতে লাগলুম। जারপর সেখান থেকেই দিগেন্দ্রকে একটা চিচি দিই,

 কোন জবাবই দেeয়া খ্রয়োজন ব্রো কররে না।

হাঁ ছাঁ, মনে পড়েছে বढে, आমরা পরের দিন ধনাগারে ধনরত্ন আনতে গিয়ে দেথি ধनাগার শূনা, কিছুই ন্নে। কিনীীী বললে।

তখন ডাল্সর আবার বলভে লাগলেন, কিস্মু মূর্খ সে, তাই আমার কথায় কান দিল

[^1]না। ওর সব ইতিহাস আমি জানতাম, সুতরাং ওর মৃত ভাইপোর পরিচয়ে এখান্ এসে ছুকলাম। বুবলাম ও আমায় সন্দেছ করেছ্, এবং পরে টের পেলাম ও আমাকে মারবার
 নিজ্জেকে সাফাই করবার জন্য পাগ্লের ভান করলে। কিষ্ট আমার চোখকে ফঁকি দিতে পারল না।

ধরা পড়ন এবং ওকে গারদদ পাঠালাম। কিষ্ু অবর গারদ ভেঙ ও পালাन। গুন করা আমি চিরদিন ঘৃণা করি। কিস্ু নরাধম আমাকে বাধ্য করলে ఆকে খুন করতে। কিস্টু প্র<ফস্সার শর্মা একদিন আমাকে এসে বললে মিঃ মির্র্রের আসল পরিচয় কী। কিস্টু নির্বোধ জানত না এ স্ধাদ অার ঢের আগেই আমার জানা হয়ে গোে। আমিও দেখলাম, ও যথন জেন্নেছে তথল ওকে বাদ দিয়ে কাজ করা जে চলরে না! এইখানেই আমার সব চইতেে বড় ভুল হন। মুর্থ আমাকে পের্যে বসন। আমিও নির্পোয় হর়্ে কিল খেয়ে কিল হজম করতে লাগলাম। ঋায়ই ও आমার কাছ থেকে টাকা নিত। কেননা আমি বে আসল কুমার নই সে ও টের পেক্রেছিন্ন। आসল কাজ रরে ना ভেবে ওকে টাক দিত্যে আমি নিরক্ত রের্খেছিলাম। ভবিষ্যতে অকদ্নন ওর পাওনা মেটাব বলে। প্রে্সের যৃনই জননত্তে পারে " অসল মিঃ মিত্র আমার সেক্রেঁারী নয় এবং আসলে যে স্যার দিঢেেদ্র্, ত্থন বেকেই সে
 ছমরেশেী স্যার দিগেন্র, आমি, প্র<<সার - अর্यা।

এবার হয়েহে, আমাকে বনরে দিন ডাক্তা। কিনীটী সহসা বলে উ১ল।


 উইল করে জনসাধারণের মপ্গলের জন্য দান করে দিত্যেছি; আর তার অছি নিযুক্ত করেছি কाকে জানन? ?

কিনীটী অধীর স্বরে বললে, কাকে?
आমার জীবন্নর সব চাইতে বড় শরু ఆ সবার বড় বন্ধু আপনাকে ও সুভুত্ববুকে।
ধ্যাবাদ ডাক্তর। কিনীীী বললে।
 রইন। তারপর আবার ধীরম্বরে বলতে লাগল, তাহলে এঁদূর কৌতুহলটা মিটিট্রে দিই। খঁা ఆনুন আপনার সেট্রেটারী অর্থাঁ স্যার দিঢেন্দ্র ৮.৫৫ মিনিট পর্শ্ত্ত आপনার খাবার ঘরেইই ছিলেন। जারপর সেথান থেকে তিনি বের হর্লে আলেন বোধ করি ঠিক ৮.৫৫ মিনিটে এবং সাড়ে নটার সময় আমাদের ধারণা ও দেथা অনুসারে তিনি প্রাইভেট রৃৃ্রে जোকেন। এই বে ৩৫ মিনিট সময়-এই সময়া কে৬ তারে দেখতে পায়নি। এই সময় তিনি vাবার
 তরে নিশ্য়ই তিনি ঐ সময় আপনার প্রাইভেট রুুমে ছিলেন এবং খাবার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তিনি ঐখানুই গির্যে দুকেছিলেন।

এট৩ও ঠিক ডাক্তার যে, ৮.৫০-৮৫৫২ মিনিটের সময় আপনার মানেজরের সল্সে দোতালার সিंড়িতে আপনার দেयা হয়। जাহলে নিশয়াই ধরা যায় চিক ঐ সময়ই মিঃ






































কিষ্ত মিঃ মিজ্রের পকেট থেকে চাবিট চুরি করেছিন্ন কে?
আমি। আমিই भूন করে আসবার সম়় নিত্যে আসি। শর্ম আমাকে এগুেো নিয়ে আসতে বলেছ্নি।

তারপর কী হভ্যেছিল সে চাবি নিয়ে জানেন?

 সে অস্ত্যর্রে চবি চুরি করে রেবখছিল।
 হরিচরণের কাছ্ সম্য়ের কথা জিঞ্ঞসা করেছ্লেন বলে। হরিচরণকে জিঙ্সো করবার মানেই তার কাজের মিথ্যে সাকাই একাটা রেখে দেওয়া। তছাড়া আপনিই নিজ্জ গিয়ে তিনতনায় অরৃণের সঙ্দে এ ভাবে লেখা করেছিলেন।
 आর ना ডোে। বफ़ ভাল ছেেেটি, দেখলে মায়া হয়।
 জানালা-পথে ঘরে এলে cuन সবার চোথ-মুথে শাল্ডির প্রলেপ দিয়ে ঢেন।






ডাক্ৰার সান্যাল দুপ করলেন।
इনঘরের घড়িতে চং চং করে রাত্রি পাচটা ঘোঘণ কনল।

রত্নমঞ্জিল

## ! এ এক ॥

আহারাদির পর দুই বন্ধু অসে বসবার ঘরে বসে।
শীতের রাত। শীতটাঞ কয়েকদিন ধর যেন জাঁকিয়ে বসেতে। ঘরের কোণে ইলেকট্রিক হিটার জ্রলছিল, তারইই উত্তাপে ঘকটা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছিল। দুজজে দুটো সিগারেট ধরিয়ে টানছে —বামাদেব অধিকারী আর কিরীটটী রায়। বামাদেব অধিকারীর পুর্বপুরুষযেরা এককনলে বহরমপুরের নামকরা জমিদার ছিলেন। এখনো জমিজমা কিছু আছে বটে কিষ্তু তার প্রাচুর্যের আসল উৎসটা ব্যবসা-কাঁচা মালের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা দেশ-বিদশে। এবং বিরাট ফলোয়া ব্যবসা।

আর কিরীটী রায তখনো হ্যারিসন রোডের মেস বাণীভবনে থাকে। একদা বামদেবের কলেজ-জীবনের সহধ্যায়ী বন্টা।

কিরীটী হাতের সিগারেটটটয় দীর্ঘ এক টান দিয়ে বললে, তারপর বল কিসের পরামর্শ করার জন্যা আমায় ডডকেছিস? बোनককম ভণিত না করৌই কিরীটী শুরু করল বল্নতে।

ব্যাপারত্ণ হচ্ছে একটা সুবর্ণ शীরयচিত কক্কন-বামদেব বলनে।
কি রকম? কিরীতী কৌতূহनী হয়ে বলनল।
আগে কক্কনটা দেখ, তারপর বনছি সব কথা। বামদেব বললে।
উढেে গিয়ে আয়রণ সেফ থেকে পাশের ঘরেরের একটি সারেককেলে লেদারের চৌকো বাক্স নিত্যে এল বামদhব। বাক্সের ডালা খুলতেই দেখা গেন একখানি কস্কন-ইীরকখচিত সুবর্ণ কঙ্কন। সতিাই অপৃর্ব কারুকার্यমগ্তিত কক্কনটি-চোখ যেন ফেরাানো যায় না। মুঞ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কস্কনের দিকে কিরীটী।

আরো আধঘণ্টা পরে।
কিরীটী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেবিলের ওপরে রক্ষিত ডোমে-ঢাকা বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যান্পের আলোয় মুগ্ধ বিস্ময়ে হত্তধৃত शীরকখচিত সুবর্ণ কঙ্কনখানি দেখছিল। ওজনে তিন ভরি তো হবেই—সেকেলে জড়োয়া গহনা যাকে বলে, একেবারে খাঁটি পাকা সোনার তৈরী। ভিতরটা গালা ভরা নয়, একেবারে নিরেট।

হীরকখচিত কঙ্কন। দু’পালে হতে দুটো হাঙ্গরের হিিত্র মুখ যেন পরস্পরের সঙ্গে এসে ঠেকেছে। আজকালকার হালফ্যাসানের যুপে এ ধরনের ভারী অথচ সুক্ষ কাজ বড় একটা ঢোথেই পড়ে না। ছেট ছোট হীরা কস্কনটির সারা গায়ে বসানো, ল্যাস্পের আলোয় সব ঝলমল করঢছছ। অন্ককক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেথে সম্মুখে চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট বামদেব অধিকারীর হাতত সেটা এগিয়ে দিল কিরীটী এবং প্রশ্ন করল, কিন্তু একটি কস্কন কেন্আর একটি কোথায়?

বামদেব মৃদু কণ্ঠে বলল, জানি না।
জানিস ना মानে?
সতিইই জানি না এর. অন্য কস্কনটি কোথায়, কিনীটী:

ঠিক বুঝলাম না।
সেই কথা বলবার জন্যাই এবং কি ভাবে অন্য কক্কনটি উদ্ধার করা যেতে পারে সেই পরামর্শ নেবার জনাই তেকে ডেকে এনেছি-

সব कथा আনায় খুলে বन বাম। অन্য কক্কনটির কथा কিছুই তুই জানিস না-কিছুই জানিস না?

ऊতেছি হারিয়ে গিয়েছেছ-
হারিয়ে গিয়েছে!
হাঁ।। সেই রকমই আমার পিসেমশাইয়ের মুথে শুনেছি। কক্কন জোড়া আমার পূর্বপুরুযের সম্পত্তি। আমার প্রপিতামহী বিন্ধাবাসিনী দেবী তাঁর মৃত্যুর পর ঢাঁর একমাত্র পুত্রবধু শরৎশশী দেবী আমার পিতামহীর হাতে আসে ঐ কঙ্কন জোড়া। আমার ঠাকুর্দার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ম্যেয়ে আমার পিসিমা মৃন্ময়ী দেবী ছিলেন আমার বাবার চাইতে বয়সে প্রায় চোদ্দ বছরের বড়।

বামদেব বলে চলে, দীর্घদিন পর্যন্ত আমার ঠাকুর্দার কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় মাত্র এগার বৎসর বয়সে কন্না মুন্ময়ীর বিবাছ দিয়ে পিসেমশাইকে ঘরজামাই করে রাখলেনभুত্রের মতই! তের বৎসর বয়ল্স অর্থা বিবাহের পরবৎসরই পিসিমার একটি পুত্র জন্মালআমার পিসতুত ডাই অনিলদা এবং অনিলদার জন্যের দেড় বংসর পরে জন্মাল বাবা-

তাহলে তোর বাবা তোর পিসতুত খাই অনিলদার থ্থকে বয়সে ছোট?
হাঁ।। প্রায় দেড় বৎসরের ছোট।

## তারপর?

বামদেব অধিকারী পুনরায় ※ুরু করে জার কাহ্নিনী, আমার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংসারের প্রতি কোনদিনইই তেমন আকর্ষণ ছিলন না। দিবারাত্র জপতপ নিয়েই থাকততন-শোনা যায় তিনি নাকি একজন রীতিমত সাধক ছিলেন।

তাই বুঝি?
ছঁ, দিবারাত্রি বেশীর ভাগ সময়েই জপতপ পুজাআর্চ নিয়েই থাকত্তেন। প্রথম যৌবন্নে শুনেছি আগুনের মত প্রখর রূপ ছিল আমার পিসেমশাইয়ের। বাবরী চুল, কটা চোথ, বিরাট দশাসই চেহোরার পুরুষ আমার পিসেমশাইকে একবার দেখলে তাঁর দিক থেকে নাকি ঢোখ ফেরানো যেত না। প্রথম যৌবনে নাকি তিনি নিয়মিত কুস্তি ও ডনবৈঠক করায় দেহেও ছিল্ল তাঁর অসুরের মতই বল। গরীব যজমান পুরোহিতের একমাত্র সক্তান ছিনেন পিসেমশাই। সেই জনাই এবং ঢার রূপপ মুঞ্ৰ হয়ে ঠাকুর্দা তাঁর একমার্র মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে ঘরজামা করে এনেছিলেন। কিত্ত্র পিসেমশাই সরল সাধক এবং সংসারের প্রতি ও সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকায় বোধহয় বিবাহটা শেষ পর্যন্ত সুথের হলো! ना।

কেন্ন? শুধু কি ঐ কারণেই বিবাহটা সুৰ্রে হয়নি?
না, আমার মন্ল হয় আরো কারণ ছিল। ধনশালী জমিদরের একমাত্র দুহিতা আমার পिসিমা ছিলেন যেমন গর্বিতা তেমনি অতד্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক, আর আমার পিসেমশাই ছিলেন ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির-শাত্ত সহিষুঞ ও সদাহাস্যময় পুরুষ। তা সद্বেও শুনেছি পিসেমশাই যথাসাধ্য মানিয়ে চলবারই চেট্টা করেছ্নে দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু পিসিমার

দ্দিক বেরে বোধ করি কোন কমধ্রোমাইজের ইচ্মা ছিল না-তাই স্বমী--্⿹্রীর মধ্যে প্রতি มুহুর্তে বিবাদ-বিসম্বাদ লেরেছ ছিন। এবং লেই বিসম্বাদ চরম্মে উঠল অনিলদার জন্মের পর হতেই এবং যার ফল হল अতিবড় সহিঞ্ণ ও শাঙ্প্ৃকৃতির লোক পিসেমশাইকেও বাধ্য
 করে জমিদারবাড়ির বাইরের মহলে নিজেকে এরেবারে নির্বাসিত করতে হন। ঐ ঘটনার কিছুদিদিন পরেই আমার বাবার জন্ম। বাবার জন্মের কিছুদিন পর হতেই কিশ্শু পিসিমা যেন সম্মুর্ণ ভিন্নরূপ নিলেন--ঢেষ্ঠা করতে লাগলেন পিতসমশাইয়ের সক্গে আবার নতুন করে

 কাটাত লাগলেন ও দিন্নের বেলাঢ নির্জন একটা অক্ষকার ঘরে পৃজারার্চ নিয্রেই কাট<ে লাগলেন। যথন আমার বাবার বজ্র দেড়েক বয়স সেই সময় একদিন মা ও মেয়ে অর্থাৎ পिসিমা ও आমার পিতামহীর সল্গে প্রচণ একটা বিবাদ হত্যে গেন।

বিবাদ হলো কেন্ন?
এই কস্কনের বাপার निল্যেই। आমার পিতামহী শর্শশীীর পুত্র ना থাকায় পিসিমার বিবাহের সময় কক্ষন জোড়| ক্mাাকেই ল্যাতুক দিত্যেহিলেন। পরে পুত্র জন্ম নেওয়ায়
 এই বংশ্রে জোষ্ঠ পুত্রবধৃই পাবে। ঢোর यথন বিবাহ হয় তখन :োকা জন্মায়নি বলে এবং

 বধ্ধু। উজ্জরে পিসিমা বলজেন, সে কি মা! বে বঙ্ট একবারু আমার বিবাহের সময় বোতুক দিয়েছ্, এতদিন বাদ্দ সৌ আর কেড়ে নেবে কোন্ যুক্তিতে? आমিই বা লোকের কাত্


 অৰূ। মৃত্যুর সময় আমার শাঙড়़ী এই প্রত্ঞেই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়োছ্লেন। অनাথায় তিনি বনোছিলেন, নাকি ভয়ানক অমभন দেখা দেরে। सামি বরং তোকে ఆর চাইতেও দামী ও সুन्দর এক জোড়া কক্কন গড়িয়ে দেবো মা, ও কক্ষন জোড়া তুই ফেরতত লে।

কিস্ট পিতামহীর কেন যুক্তিই পিসিমা মননতত চাইলেন না এবং রীতিমত ঢচচচামমচি ও বগড়া করে কড়া কড়া কতকখুলো কथা ఆনিয়ে দিয়ে মাকে পিসিমা ঘর ঢেড়ে হনহন
 তাঁর শাঙড়ী আমার পিতামহীর কাছ থেকে।

## তারপর?

পিসিমার ঐ ধরন্নে ব্যবহারে পিতমহী অত্যস্ত মনে ব্যথা পান এবং পিতামহও দू॰थिত হ्न।

ছঁ, थামলি কেন্ল বল্!
যা হোক, শোলা যায় অতঃপর নাকি পিসিমা তাঁর মার ঘর থেকে বের _হয়ে সোজা একেবারে বাইরের মহলে তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।
কিনীঢী অমনিবাস (১২)->৫

পিসেমশায় ঐ সময় তার নির্জন অক্ধকার কক্ষের মধ্যে খ্রদীাপের আলোয় বসে কি
 সল্গে মখ ডুলে তাকালেন।

এই মুহূর্চে আমি এ বাড়ি থেকে চলে বেতে চাই। বেখানে হোক অনা কোথাও আমায় नि<্রে চল। পिসিমা বললেন তাঁর স্বামীকে।

কি হল হঠাৎ आবার? এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন?
 কোমার থাকত রে দুঃখ ছিল কি আমার!

আমি এथানে এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত® থাকব না।
কেন্ন হল কি?
হবে আবার কি-বিবাহের পর স্ত্রীলোকের এক্মাত্র স্থান তার স্বামীর গৃহে অা সে পর্ণবুট্রুই হোক বা গাছতলাই হোক। আমায় নিয়ে চল-
 নেই। করুণ কণ্ঠে পিলেমশাই বলেन।



পুরুবমানুষ হাে হয়ত লজ্জা ক্শত, किট্ত আমি বে ঘরজামাই। পুরুষ হলে কি घরজামাই হতম! কর্তু হেসে জবাব দhল⿵ তিনি।
 বল। নচেe ঢোমা সামন্নই আমি গলায় দড়ি লদব।



 হতে চলে যাবার পৃর্বে তোমায় কেরত দিয়ে ভেতে হরে। অদ్হত একটা দৃত়ত তার কণণ্ঠে প্রকাশ !পল।

না, आমি ফেরুত দেব না। একবার या मान করেছে, তার ওপরে आর ওঙ্দর কোন অধিকার নেই। প্রতিবাদ জানালেন পিসিমা।
 একট্ট বজ্রের আভাস পাওয়া গেন।
 ঘিরে ধরবে। आমি ঠोকুরমার মুথে ছৌটেেলায় শুনেছি, সন্যাসীপ্রদত্ত আশীবদিী এই কহ্কে জোড়া। কেন এক সন্যাসীর পরামশ্রে নাকি অই ইীরকభচিত কস্কন জোড়া গড়িয়ে সম্যাসীর মষ্তৃপৃত আশীর্বাদসহ बই বংশেরই কোন পৃর্বপুরু णাঁর ন্ত্রীর হাত পরিয়ে দিত্যেছিলেন এবং সেই হতেই কষ্পন জ্েেড়া এ বাড়ির জ্যেষ্ঠ বধ্ধুর হাতে থাকে এবং সন্নাসী নাকি বলে গিক্যেছিলেন-यতদিন ঐই কক্কন কোন নারীর হাতে থাকবে ততদিন जাকে

কোনদিন বৈধব্য স্পর্শও করতে পারবে না, এমন কি কোন অমঙ্গলই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এবং একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন এ কঙ্কন একবার হাতে পরে খুলে ফেললেও মহা সর্বনাশ হবে।

পিসেমশাই নাকি অতঃপর শান্তকঞ্ধে পিসিমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, শ্শোন মৃন্ময়ী তোমার কথা হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু সবটাই তো তোমার শোনা কথা-

না না-শোনা কথা নয়! পিসিমা বলেন।
তা ছড়া কি? বংশপরম্পরায় ঐ কাহিনী মুখে মুথে গড়ে উঠঠঢ্ে। তাছাড়া একটা কথা কি জান, ভাগ্য या লেখা আছে তা কেউ জানতে কি আজ পর্যন্ত পেরেছে, না পারে : শোন আমি যা বলি, তুমি এখানে থাকতে চাও না আর একটা মুহূর্তও বেশ——খানে থেকে নিয়ে তোমকে আমি যাব কিন্তু তার আগে যা বললাম তা তোমায় করতে হবে-

কि?
ঐ কক্কন জোড়া তোমর মা যখন বলেছ্ছে, ফিরিয়ে দেবে তুমি তাঁকে। তারপর ๔ বাড়ি থেকে আমরা বেরুব।

না না, তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। পারবো না—আমি তা পারবো না।
হাৎৎ এবার শ্যামসুন্দর চক্রন্তর্তীর কণ্ঠস্বরটা যেন বদলে গেল। তিনি স্ত্রীর মুথের দিকে চেয়ে শান্ত কঠিন কঞ্ঠে বললেন, শোন মৃন্ময়ী, এ বাড়ি ছেড়ে যদি সত্যিই যেতে চাও তুমি তো আমার কথা তোমকে সর্বাত্যে মানতে হবে-

आমি-
শোন আরো একটা কথা—यদি আমার কথা তুমি না রাখ, তাহনেে জানবে কালইই এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব-এই আমার শেষ কथা।

মৃন্ময়ী অতঃপর বলে ওঠে, না না—ও কথা বল্লো না। আমার অমঙ্গলের কথা আদে আমি চিত্তা করিনি। আমি আমাদের একমাত্র সন্তান অনিলের কথা ভেবেই বলেছি। যদি ওর কোন অমঙ্গল হয়—

কি জানি কেন্ন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁর একমাত্র পুত্রটিতে প্রাপের চাইতেও বেশ্শ ভালবাসতেন। মৃন্ময়ীর কথায় কিছুকণ স্তব্ধ হর্যে বসে রইলেন, তারপর আবার একসম? বললেন, বেশ তবে এক কাজ কর—একটা কঙ্কন তোমার গাতে থাক, অন্যটা খুলে মারে দিয়ে এস।

আশ্ম্য! মৃন্ময়ী তার স্বামীর প্রস্তাবটিকে মুহুর্তকালের জন্য ভাবলেন, তারপরই রার্জী হয়ে গেলেন।

ঠিক হল ঐদিনই সন্ধ্যার পর রাত্রে তাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তানককে নিয়ে ঐ বাড়ি ছেঙ়ে চন্লে যাবেন একটি কস্কন ফিরিয়ে দিয়ে।

যাবার পৃর্বে শ্যামসুন্দরের ইচ্ছামত মৃন্ময়ী একখানি কঙ্কন তার মার হাতে ফিরিয়ে দিলেক আর বলনেন, অনাটা তিনি যতদিন বেঁচে আছुন ধারণ করবেন তাঁর স্বামীর মঙ্গলের জন্য শরৎশশী দেবী মেয়ের কথায় হাঁ বা না কোন কথই বললেন না আর, কেবল হাত পেতে একখানা কঙ্কনই মেয়ের কাছ থেকে নিলেন।

মৃন্ময়ী একটি কঙ্কন ফিরিয়ে দিলেন বটে কিল্তু ঢাঁর মাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না যে, সেই রাত্রে ওঁরা ঐ গৃহ ঢছড়ে চলে যাচ্ছেন।

ঠিক ছিল রাত বারোঢার পর সকলে মুমিয়ে পড়লে, চারদিক নিষুতি হশ্ে গেলে

 माँড়़িয়ে গেলেন।


 শ্যা|সুদ্দর অমিদারারাড়ি ছেড়ে চনে যান এক বল্ত্রে।

ना
মৃন্ময়ী তহলে fis পান করে আथ্হহতা করেছিলেন?
शः




ना।

## 11 मूই ॥

একুু থেমে বামদ্দে আবার বলতে লাগলেন।
अनिলদা আমার - তামएের কােইই মানুষ হত৩ नाগन। দীর্ঘ पোল বৎসর পরে
 অবশ্য এ গল্ল তঁর মুঙ্থও আমার শোনা।

এই পর্বস্ত বলে - ग্ডদী অধিকারী চুপ করনেন।
किनोजीও स्उद्र।
বাইরে নিযুতি রার্রি।
जরপর? কিীীটী প্রশ্ন করে।




 বাড়িটা বিক্রির্র কথ্রার্ত স্ৰু হবার পর হতেই আমাদ্র কলকাতায় এই বাড়িতে ঘন ঘন চেরের ঊপদ্রব ঞকু হলো-

- চোরে উপপ্রব? নিস্মিত किনীটী প্রশ্ন করে।


বারই আমার ग্র্রীর ঘরে। আমাদ্রর কোন সশ্গানসশ্জতি নেই। একমাত্র আঢে আমাদের এন পালিত শিত্মাহৃহীন ব্দ্ধ কন্যা সুজাত। সুজাত ও আমার ত্ত্রী এক ঘরেই লোয় কারবরেরে কাজ্রে মধ্যে মধ্যে আমাকে কলকতার বাইরে যেতে হয়। দেথেছি আমি বাইcে গেলেইই বাড়িতে রাত্রে চোরের ঊপদ্রব হয় সাধারণত-

আচ্ছ একটা কथা! কিরীটী প্রপ্ন করে।
कि?
চোর এসেছে কিস্ম কিছু চূরি यায়নি?
সেট্ট आশ্র্য ; চোর এসেনে বটে কিস্টু কিছুহ চুরি যায়নি!
कि রকম?
তই। থথমটায় তাই বাাপারটার মাথামুভু কিছুই বুমতে পারিনি, পরে হুাৎ একটা কथ মনে হয় ভাবতে ভাবতু-

কি?
চোর এসেছে ওার বার আমার স্ত্রীর হাতের ঐ কক্কনটির লোভে।
বল কি। কিষ্ট -
সেই ক্থাই বলছি। বাম্দেব বলত্ত লাগল, লেষবার ঢোর এসে প্রথদ্ম আমার ন্ত্রীর ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত থেকে কক্কনটি গুলে নেবার নেট্টা করে, কিশ্ট ব্র্থকাম হহ, তৃন

 ভেঙে যায়। পরের দিনেই সকালবেলা आমি ফির্রে আসি। ৷্রথমটায় আমরা ধারণাও করাে
 শেষবারের ঐ নেষ্টের পর অমঙ্গলের সন্তবনা সভ্বেও আমার স্ত্রীর হাত হতে কঙ্ননটি খুলে

 আরো বাপারটা স্পষ্ট হর্যে উঠচ্, ঢোরের লক্ষু ঐ হীরকখচিত সুবর্ণ কক্ষনই। তোমার

 দেয়।

কিব্ট এবটা কথা আমি বুঝেে উ১তে পারিছ না কিনীটী, आমার স্ত্রীর আরো বহ টাকার


কিনীটী প্রত্যুত্রে হেসে বনল, তাহলে তো কস্কন-রহসাই আমাদের কাছে পরিষ্ষার হয়ে গেল বামদ্রব। আমার সব শুনে মনে হঢঢ্ছ নিশয়ই এই সুবর্ণ কক্কনের পশাতত এমন কোন গোপন ইতিহাস আছে বেটা ঢোরকে বিলষভারে কস্ষনাঢির প্রতিই লালায়িত করে তুনেঢে

আমার ग্ত্রীও অবিশ্যি সেই ক্থাই বলঘিল, কিষ্ট বিশ্ধাস করিনি। পুরাতন দিजের আার অবিশ্যি পিসেমশাই ব্যতীত কেউ বেঁচে নেই, কিষ্ধ এমন কে小ে ইতিহাস ঐ কক্ধনের সঙ্গে জड़िত थাকনে অন্ততঃ পিলেমশাইఆ কি সেক্থা জানত্ন না।
 ఆनलाম?

হঁঁ।। সংসারে থাকলেও কোনদিন তিনি সংসারী ছিলেন না।
আচ্ছা একটু আগে তুমি যে বলেছিলে, বহরমপুরের পৈতৃক বাড়িটা তোমার বিক্রির কথাবার্তা रচ্চে!

হুঁা, ওই বাড়িটা অর্থাৎ ‘রত্নমঞ্জিনে’র বিক্রির কথাবার্তা চালাচ্ছি। একপ্রকার পাকাই হয়ে গিয়েছে বলা যায়, বায়না নেওয়া হয়েছে।

বাড়িটা অনেক দিন্নের না ?
হ্যা। আমাদের কোন পূর্বপুরুষ নবাব সরকারের চাকরি করত্তে। আসলে আমরা চটুয্যে, অধিকারী আমাদের বংশের নবাব-প্রদক্ত খেতাব। নবাব সরকারে ঐ ঢাকরির সময়েই বহরমপুরে তিনি একথানা গৃহ নির্মাণ করেন, পরে পূর্ববঙ্গ হতে এসে পরবর্ত্ৰ পুরুষ বসবাস করতে жরু করেন এবং ক্রদে জমিদারীও ক্রয় কর্রেন। তারপর একদিন আমার পিতৃদেব কলকাতায় এই বাড়ি করে চলে আসেন এখানে এবং সেই হতে বহর্নপুরের বাড়িটা প্রায় थালিই পড়ে ছিল কিস্তু বাড়িটার মাল-মশলা থুব ভাল থাকায় ও গঠনকৌশল সেকেলে এবং মজবুত থাকায় বাড়িৗী পুরাতন হয়ে গেলেও এখনও অটুট আছছ। বাড়িটা দেখতে অনেকটা পুরাতন কেক্নার সত্ গ্গঙ্গার একেবারে ধারে এবং গঙ্গাও মজে গিয়েছে এবং ব্থদিনের অব্যবহারে চারিপাশ এ্রন ঘন জঙ্গল হর্রে গিয়েছে।

বাড়িটা মানে তোমাদের ঐ রত্তমঞ্জিন কিনছে কে?
এক গজরাটি ভদ্রলোকে। নাম রতনলাল রাণ।।
লোকটার অবস্থা কেমন--नিশয়ইই ধনী?
তা তো নিশ্চয়ই!
তা হঠাৎ অমন জায়গায় একটা অতদিনকার পড়ো পুরূনো বাড়ি কেন্নবার তাঁর সখ হল यে!

ঙুনেছ কাঁসার জিনিসপত্র তৈরির একটা ফ্যাক্টরী নাকি さৈাক্ন তিনি।

কি রকম?
পঞ্চান্ন হাজার টাকা।।
বল কি!
কিবীটীর মনের মধ্যে তথন বহরমপুরে গঙ্গার ধারে নবাবী আমলের এক পুরাতন কেপ্পাবাড়ি রত্নমঞ্জিল ছায়াছবির মত আকার (নবার চেষ্টা করছে। নবাবী আমলের পুরাত্ন কেল্লা বাড়ি।

সামনে টেবিলের ওপর রক্ষিত টইইপিসটা একঘেয়ে টিকটিক শব্দ জাগিরে চলেছে নিষুতি রাতের স্তব্ধতার সমুদ্রে।

পুলিসেই সংবাদ দেওয়ার আমার ইচ্মা ছিল, কিন্তু কিরীটী বাপারারা এমন ধোয়াটেপুলিস হয়ত বিশ্বাসই করুবে না, কিস্তু চুপচাপ বসেও আর থাকতে পারলাম না-তাই তোমার শরণাগত হর্যেছি। বামদেব আবার বললে।

কিরীটীর মাথার মধ্যে তখনণ রত্নমঞ্জিল ঘোরাফেরা করঢছে।
বহরমপুর! রত্নমঞ্জিল!

এখन তুমি कি পরামশ্শ দাও কিরীটী?
 কোন কাক্কে গিয়ে ঐ ককনটি তাদের cেফ কাস্ট্টডিত তোমাকে রেখে আসতে হরে।

বেশ, তাই করব।
आচ্ছ आজ जহলে আমি উঠि।
๑ク
जাল কथा, কত বায়না নিভ্যেए, বলছিলে না বড়িটার জন্য?
 রেজ্টি্রি হরে।

## 11 णि: :

 শীত়র রাত বলে এর মধ্েেই চারিদিক যেেন নিযুতি হয়ে এসেছে। আর শীত® এবার ভেন






 দরজা বঞ্ধ করার উল্দাগ করছে।

 পুরাত্ন বাড়ি। বিক্রহ্য-কোবালা-যার এখলো রেজিষ্ব্র হয়নি কিষ্ট বায়না হয়েছছ দশ হাজ্রার ढাক।

কে এক রাণা বাড়িট কিছুদিন আগে পঞ্চান হাজ্রার টাকায় বামদ্দের কাছ হতে ক্রয়
 বহ্রমপুরের থাগড়া অঞ্চল অবশ্য বিభ্যাত। কজরাটি ব্যবসাযীীর সেদিকটায় নজর পড়েছে। বাপারটা খুব এক্টা অস্বাভাবিক নয় তরে অত অধিক মৃল্যে একটা পুরাতন আমলের বাড়ি


এক-আধাঁা টাকা নয় তে-পঞ্চান্ন হাজ্রা টাক!
 এবং সামন্রে পনের তারিথে বাকি পেমেট্টের সল্গে সদ্গে বিক্র্য-কোবালা রেজিস্টি হরে। आগাম দশ হাজার টাকা নিত্যেছ্ এবং কথাবার্তার যথন সব ঠিক-ঠोক, কেবল বিজ্রিয়-


इঠাৎ কিরীঢীর চিষ্তাসৃত্র বাধা পড়লো।

গাড়ির মধ্যস্থিত দর্পলন বার দুই একটা গাড়ির সাইড হেডনাইটের আলো ®র সতক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সল্গে সল্গে কিীীটী ড্রাইভররে বনে গাড়ির গতি আর একমু কমি<ে
 সাইডনাইট জ্বালিয়ে একথানা গাড়ি ট্যাब্রির পিছন পিছনেই আসছে সমপতিতে।

 করে দেখল এবং বুব্ত দেরি হয় না ওর পাক্চাতের গাড়িখানা ওকে অনুসরণ করহছ,

সল্গ সc্গে কৌহহহনী হয়ে ওঠঠ কিরীটী। এবং আরো কিছুটা পথ চলে কিরীটী সুস্পষ্টৃ নক্ষ্য করে পাশ্ঢাত্র গাড়িট ঠিক একই ভারে তার ট্যাক্ষিকে অনুসরণ করে আসছে। বাপারারায় ও এবটু বিস্মিতই হয়।

 শাওয়ার পর সব বলল।



 করতে লাগল।







সবিতबতর বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এলে কিরীটী সর্দারজীকে থামতে বললে
 সর্দারজীকে গাড়ির স্পীজটা ৷্নো কনতে বলনে এবং একসময় চলד্ত ট্যাক্সি থেবক নেমে পড়ল, ট্যাক্सि আবার স্পীড নিन।

অन্ গাড়িটাও ততক্ষণে থেৰে গির্যেছে। পশাতে গড়ির সাইডনাইট দুটো দপ করে रঠাৎ এ সময় निভে গেन।

কিরীঢী গাড়ি থেকে নেমে একটা লাইটপোস্টের আড়ালে আাম্মোপন করে রইল
 টिभল।

কিনীঢী বারক্য়ক বাজ্জাবার পর দরজজার ওপাশে পদশ্দ ওনতে পেল।


এত রাত্রে কিনীটীকক দেセে সবিতারত কম fিস্মিত হয়নি। সবিতারত घুমোয়নি, জেেেে

বলে একটা ছবিতে রিটাচ দিচ্ছিল স্টুড়ও মধ্যে
ব্যাপার কি রে! बত রাত্রে তুই? সবিতাবত প্রশ্ন করে।
কथा आढে চন্- ভেতরে। কিরীটী বললে।
কিরীটীর অप্যুত চরিত্রের সঙ্গে সবিতাবত পৃর্বেই পরিচিত। তই দ্বিতীয় আর কেন প্রশ্ল না করে কেবল আহুন জননল, আয়।

দরজ্গ বঞ্ধ করে দুজনে ওপর উঠতে লাগল সিঁড় দিয়ে। সিंড़ि বেয়ে উঠতত উঠতে কিন্রীঢী প্রপ্ল করে, জেগে ছিলি মনে হচ্ছে-

হাঁ, একেটা ছবির রিটण দিচ্ছিলাম।
সবিতারতর দোতলায় বসবার ঘরের মধ্যে, দুকে ইজিচেয়ারঢার ওপরে গাটা এলিয়ে
 কফি খাওয়াতে পারিস সবিতা?

করহ্ছ-
সবিতাবত বলতে লেল্নে একাই থাকে। দ্বিতীয় প্রাণী এক বৃদ্ধ ভৃত্য। ইলেকট্রিক স্টোডে দু’কপের মত কফিন্র জন চাপিভ্যে দিন সবিতাত্।



 আকারণ কৌহহহল किরীणী পছ্ছদ করে না লোন দিন পশ্রয়ও দেয় না

কিন্ট কিরীঢী নিজেই সবিতাবতর কৌহহহলের অব্সান घটায়।
আচ্ম জ্দ করা গেছে বেটাকে-বলতে বনতে কিরীটী নিঃশেষিত কফি্র কাপটা

 করলি?




আলোত निভিয়ে দেব? সবিতারতত প্রশ্গ করে।
ज ハে।
 ঘরে। দুই घরের মধ্যবর্তী দরজাট থোলাই রইল

অঞ্ধকার घরের মধ্যো একটা דुক্রত যেন হঠাৎ চাপ বেেেেে ওবে।
লালবাজারে এল কিনীঢী। তার বিশেষ পরিচিত ইন্পপেপ্টর সুতাব দজ্র ঘরে গিয়ে ছूকन।

সুভাय দত্ত বনनেন, कि ব্যাপার কিজীঢীবাবু?
কিরীটী বনन, आ্যার্তি রূেশ দত जে আপনার পরিচিত, না?

शूँ।
তাঁর পার্টনার রাঘব সাহা লোকটা কেমন জানেন?
যেমন মোটা ত্মেনি কালো ও তেমনি কুটচক্রী। দত্ত অ্যাগ সাহা অ্যাটর্নি ফার্মের ইদানীং বে দুর্নাম রটেছে বাজারে তা তো ঐ রাঘব সাহার জন্যেই শুনেছি। সুভাষ দত্ত বললেন। আজ একবার দক্ত-সাহার ওখানে একজ্জন কাউকে এখান থেকে পাঠাতে পারবেন?
কেন পারবে না! কিক্তু ব্যাপারটা কি?
ওনুন বহরমপুরে আমার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক বামদেব অধিকারীর রত্নমঞ্জিল নামে একটা বাড়ি বিক্রি হচচছছ-কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলি, কে এক রাণা বাড়িটা কিনববার জন্য দশ হাজার টাকা ইতিমধ্ব্য অগ্রিমও দিয়েছে। দাম ঠিক হয়েছে পঞ্চান্ন হাজ্ার টাকা। সামনের মাসের পনেরই বিক্রয়-কোবাল্ৰা-রেজিস্ট্রি হবার কথা।

## বুঝলাম।

রাঘবকে সে বলবে তার হাতে একজন খদ্দের আছে। সে যাট হাজার টাকা দাম দেবে। এবং কমিশন হিসাবে তাকে দেবে পাঁচ হাজার।

বাড়িটা যাতে রাণা কিন্রত না পারে, এই তো?
ना, ঠिক তा নয়-অসলে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা মাসখनেক পিছিয়ে দিতে চাই। এমনিতে দত্ত রাজী হলেও তারৃ পাত্ার রাজী হরে না, তাই ঐ টোপ আর কি!

বেশ। কিন্তু ব্যাপারটা কি কিরীটীबাবু:
আসলে ঐ রড্নমঞ্জিলের সল্গে একটি ভপহুত সুবর্ণ-কক্কন-রহস্য জড়িয়ে আঢে।
সুবর্ণকঙ্কন!
হাঁ। পরে আপনাকে সব বলব। কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্ব্যয় না করে একটা ফাইল টেনে नেয়।

ঐদিনইই অ্যাটর্নি দত্ত-সাহার নিভৃত চেম্বারে সুভাষবাবু-প্রেরিৎ ज্লোক যতীন ঘোষ ও রাঘব মু,্যামুখি বসে দ্বিপ্রহরে কথ্থা হচ্ছিল। পাশে দত্তও ছিল।

কিরীটীর অনুমান ভুল হয়নি।
রাঘব সাহা নির্বিবাদেই जার টোপ গিলেছে। কিন্তু আপত্তি তুলেছে তার পার্টনার দক্ত।
দত্ত যতীন ঘোযকে বললে, এখন তা কি করে সম্ভব যতীনবাবু। দশ হাজার টাকা অগ্রিম নেওয়া হর়ে গিয়েছে-এতে ब্রিচ অফ্ ক্নট্রাক্টের মামলায় পড়তে হবে যে!

চেট্টা করলে আপনি বাাপরটা ম্যানেজ করতে পারবেন না—এ আমি বিশ্বাস করতত পারছি না মিঃ দত্ত। এতে করে यদি দু-চার হাজার থরুও হয় আমার পাট্টি দিতে রাজী আएছ।

রাঘব সায় দেয়, চেষ্টা করে দেখতে একবার ক্ততিট কি দত্ত? পাঁ হাজার ঢাকাও তো কম नয়!

কিন্তু আসর্লে ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ ঘোষ? ঐপুরাতন বাড়িটার প্রতিই বা আপনার ক্লায়েন্টের লোভ হল কেন ? দত্ত যতীন ঘোষকে প্রশ্ন করে।

যতীন ঘোষ বললেন, আমার ক্লায়েন্ট কেন্ন ঐ বাড়িটা ক্নিতে চান তা তো বলতে পারব না তবে ডিলটা করে দিতে পারলে আমিও কিছু পাব।

রাণার ৷ো এখনই আসবার কथা—তকেক আসতে বলেছছি। দশ হাজার টাকা সুদ-সম্সে निजে यদি রাজী रয়ে যায়! রাघব বলে ওঠ১।
 লে রাজী रবে বলে মढে হচ্ছে না।

এমন সময় বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।
कि রে?
आঙ্ফ, রাণা সাহেব এসেছ্নে।
ভেতরে পাচিয়ে দে। দত্ত বলে।
একাু পরে রাণা এলে ঘর প্রবেশ করন ঢেম্ধারের সুইংডোর ঠেলে, রাম রাম! দোত্বারু, কি বাপার? এত জরুরী जোলব কেন ?

বসুন-बসুन রানা সাহেব!
यতীন ঘোষ ঢেয়ে দেখছিলেন আগল্টকককে। মোটালোত ভুঁড়িয়াল ঢেহারা। গায়ে দাযী সার্জের সের্য়ানী, প্রলन মিহি নয়নসুদ্খর ধুতি।


 তার চাইতে आশে পাশে অন্য কোন বাড়ি-

 ইইয়েরে, ঢোখন ও তে বিক্রিই হয়ে গিয়েসে-কি লোলেন जাঁ!

ज অবিশি| বলতে পারেন। তরে যদি আপনারে সুদ্রুব উপরেঞ কিছু বেশী ধরে দেওয়া যায়! কথাট বললে রাঘব।
 जে আরো কিছু আগাম ভি হামি দিভে পারি। লেকেন্ন ও বাড়িটা হামার চাই-ই।

কিষ্ম কেন বলুন তো রাণা সাহেব? রাঘ্ব সাश প্রপ্ন করে।
সে কি দোত্ব্যানু, হাপনাকে তে হাম বলিভ্যেসে কেন্ন বাড়িটার হামার প্রয়োজন।
ফ্যাক্টীী কর়েন তো? ज ওর চাইঢে यদি जাল এবটা বাড়ি পাওয়া যায়-মানে অত পুরন্নে নয়।

ना, গহি বাড়ি হামি লিরে।
 পেত্ পারেন-

ना।
তহলে আপনি ঐ বাড়িটইই নেরেন?
शँ।
কিষ্ট आমি বলছ্নিনা কি-
 কোরে। হাপনাদ্র কাহু ভি সিধা বাতই চাই দোত্বাবু। রূাপয়া দেখলাচ্ছেন

রতনলালকে—ও তো হাত্রের মোয়ালা আছে, আনা-यানা তো রূপেয়াকে দস্তর আছে!
মিঃ রাগা, আপনি ঠিক আমাদের কथা ধরতত পারেनনি-ও কथা आমি বनিনি। বनिছলাম একটা সেকেলে পুরাত্ন বাড়ির পিছনে মিথ্যে কেন্ন অতগুলো টাকা ঢ!লবেন! তাছাড়া-বিনীত হাস্যের সর্গে রাঘব সাহা আরো বলবার চেষ্টা করে।

কিষ্ত থামিয়ে দেয় রাণ। বলে, আইনের কারবারী আপনি দোত্তবাবু, এ কেমন বাত করছ্নে? হামি यদি বলি, যে বাবুটি এখোন বাড়িটl কিন্নতে চাইছ্ছে তিনিই বা কিন্নতে চান কেন্ন? বোলেন-জবাব দেন! বলতে বলতে হা-হা করে রতনলাল হেসে ওঠঠ।

হাসির উচ্ছ্রাসে তার মেদ ও চ্চার্ববহুন বিরাট শরীরটা দুলতে থাকে।
যতীন বুঝতে পারে রতনলালকে অত সহজজে ঘায়েল করা যাবে না। সে গভীর জলের কাতলা। এবং তার অফিসের সুভাস দত্তর মুখ থেকে শোনা কহিনীটা আবার আগাগোড়া তার মনে পড়ে।

সুবর্ণকস্কন আর রত্নমঞ্জিল এই দুটোর মধ্যে ভে একটা রহস্য জড়িয়় আছে এবং একে অন্যের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সে সদ্পের্কেও আর সন্দেহের অবকাশ মাত্রও থারক ना।

আচ্হা দোত্তবাবু, হামি এবাবে উঠ্বে। আর হাঁ, রূপেয়ার আউর জরুরৎ হোয় তো গमিতে একটা ফোন কোরে দেबেন, হামি রূপেয়া ভ্জে দেবো। রাম রাম বাবু!

রতনলাল গাত্রোথ্থান করল এবং পীরপদে একবার আড়চোথে অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট যতীনের দিকে তাকিত়ে ঘর হতে বৌ रরে গেল।

সুইং-ডোরটা ফাঁক रয়ে আবার স্বস্থানে ষিবে এল।
তাহলে এখন উপায় ? প্রশ্নটা করে যতীন দত্তলে এবারে।
রেজ্রিস্ট্রির দিনটা মাসখানেক পিছিয়ে দেওয়া ভিন্ন তো আর কোন ঊপায় দেখছি না! চিস্তিতভাবে দ্ত বলে।

বেশ, ত্বে অম্তত তাই করুন।
আরো মিনিট পনের পরে যতীন দত্ত-সাহার অফিস इচে বिथাজ निয়ে রাস্তায় এসে জীপগাড়িতে উढে ড্রাইভারকে স্ত্র্ট দিতে বললে।

## ॥ চার ll

ওন্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট তথন অসংच্য প্রাইতেট গাড়ি ও মানুভের ভিড়ে সরগরম।
একটা পান-সিগারেটের দোকারনর সামনে লম্বা ত্যাঙা মত একজন লোক মুথথ একটা সিগারেট, আড়চোথে পুলিসসর জীপগাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। যতীন দব্তকে গাড়ীতে উঠে চলে যেতে দেথে সেও চট্ করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইডারকে বললে অগ্রবর্তী জীপগাড়িটা দেথিয়ে সৌৗকে অনুসরণ করতে।

এদিকে দত্ত অ্যাগ সাহা অ্যাটর্নির ফার্ম থেকে বের হর্যে রতনলাল সোজা নেমে এসে রাস্তায় অগেক্ষমান তার নিউ মডেলের ঝকঝকে স্টুডিবেকার গড়িটার সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার কিষেণ হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

গড়ির মধ্যে অত্যস্ত ঢ্যাঙ্ডা ও রোগা একটি লোক, পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, তার

ঊপরে সার্জের সেরওয়ানী, মাথায় একটা সালের ঢুপি, হাতে ধরা মার্কোভ্রিচের একটা টিন, निঃশব্দে বসে ধূমপান করছিল।

রতনলালকে গাড়ির মধ্যে উঠে বসত্তই সেই ঢাঙা লোকটি প্রপ্ম করলে, তোমার অ্যার্টি কেন ডেকেছিল হে?

প্রশ্নকারীর জবাব কোন কিছু না বলে রতনলাল ড্রাইভার কিযেণের দিকে তাকিয়ে বলল, অফিস চল। জোরে চানাও।

গাড়ি চলতে ঞরু করে।
ককার্ট ভেঙেেেে এই সময়-ঐ রাস্তায় বেজায় ভিড়, তা সত্বেও কিযেণ দক্ষ চালনায় অনায়াসেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে গাড়ি রেশ জোরেই চালিয়ে নিয়ে যায়।

রতনলাল গাড়ির নরম গদিতে বেশ আরাম করে হেলান দিয়ে বসে জামার পকেট থেকে সুদ্য একটা রূপার কৌটা বের করে, কৌটা হতত দু-আiুলের সাহায্যে খানিকটা সুগক্ধি মিষ্টি সুপারি বের করে মুখগহুরে ফেনে কৌটোটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

আরাম করে সুপুরি চিবুতে চিবুতে এতক্ষণে রতনলাল কथা বলরে, পিয়ারীলাল, আজ রাত্রুই তুমি একবার বামনদ্দে অধিকারীর সঙ্গে দেখা কোরবে। তোমার হাতে হামি কিছ্র নগদ টাকা দেবে—চেষ্টা কোরবে যাতত কেরে রত্নমঞ্জিনের বিক্রয়-কোবালাটা দুর্তিনদিনের মধ্যেই রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেওয়া ফায়/ দরকার যেমন বুঝবে-পঞ্চান্ন হাজার টাকা ছড়াও দু-চার হাজার यদি বেশীও দিতে হয়, কবুল করে আসবে। মোট কথা মনে রাখবে, রেজিস্ট্রিটা দু-তিন দিনের মধ্যেই করিত্রে নিতে চাই।

পঞ্চান্न হাজার টাকার উ়পরেও আরো দু চার হাজার!
হ্যা, দরকার হলেে আরো দশ-বিশ হাজার-
কিন্তু ব্যাপারটা কি শেঠ?
® বাড়ির আরো থরিদ্দার জুটেছে।
বল কি শেঠ।
शॉ-
কিক্তু অধি́কারীকে তো আগাম দশ হাজার টাকা বায়না দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন অন্য পার্টির কথা আসে কোথা থেকে?

সে যদি এখন খেসারত দিয়ে বায়না ফিরিয়ে দেয়, বলে বিক্রি করব না-আটকাবে কি ককারে? তাই ভেবেছি চাঁদির জুতি দিয়ে বেটার মুখ বন্ধ করব। আমিও রতনলাল রাণা। একবার যখন হাত বাড়ির্যেছি, এত সহজে হাত ওটটবো না।

কিন্ত শেঠ, তুমি কি সত্তিই মনে কর সেই বেটা মালীর কথা সত্যি?
কিন্তু সোনার মোহরটা তো সত্যি! একেবারে খাঁটি বাদশাহী মোহর!
পিয়ারীলাল বললে, বহরমপুর এককালে নবাবদের লীলানিকেত্ন ছিল! সেথানকার মাটিতে এক-আধটা বাদশাহী মোহর কুড়িয়ে পাওয়া এমন কোন আশ্চর্য বাাপার নয়। স্রেফ্ একটি দুটটি সোনার মোহর পাওয়ার ওপরে এতগুলো টাকা নিয়ে এমনি বাজি খেলাটা কি যুক্তিস্গ্গত হরে শেঠ?

আরে জীবনটাই তো একটা বাজি খেলা! বাজি খেলায় হারজিত আছেই—-জীবনে বহ্হ বাজিতে জিতেছ্, , না হয় এ বাজিতে হারলামই। রত্নলাল তার জন্য পরোয়া করে না!

সত্যি স্রেফ্ একটা বাজি খেলাই বটে!
রত্নলাল রাণা বাজি খেলত্তই नেমেছে!

মাস দেড়েক আগেকার কথা।
বাপারটা প্রথম হতেই একটা দৈবাৎ ঘঁনাচক্র বলেই মনে হয়।
হরিহর রত্নলালের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করে। তার দেশ বহরমপুরে।
মাসখানেকের ছুটি নিয়ে হরিহর গিত়েছিল্ন তার দেশে বহরমপুরে। অনেকদিনের বিশ্ধাসী এবং প্রিয় ছৃত্য হরিহর রতনলালের। বহরমপুরে বামদেব অধিকারীর পৃর্বপুরুষদের বাড়ী রত্নমঞ্জিল এমনি খালিই বহুদিন হতে পড়ে আাছে। হরিহরের এক ভাই মনোহর রত্নমঞ্জিল থাকে ‘কেয়ার টেকার’ হিসাবে।

থাওয়া-পরা ছাড়া নগদ ত্রিশটি করে টাকা মাসাত্তে বামদেব পাঠিয়ে দিতেন নিয়মিত মনোহরকে।

প্রকাণ দোমহলা বাড়ি রত্নমঞ্জিল, প্রসাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ির সামনে ও পশ্চাতে এখন অবিশিী দूর্ভ্রে্য জঙ্গল। সেখানে বিষধরদের সর্পিল আনাগোনায় মধ্যে মধ্যে रोাৎ কস্পন জাগে?

মনোহরের বয়স চল্লিশের মட্যে। একা মননুয, বিয়ে-থা করেনি। কালো কুচকুচে কষ্টিপাথরের মত গাত্রবর্ণ এবং বেঁটে গঁটটারোট্টা চেহার।। প্রথম বয়সে মনোহর এক রাজপুত দারোয়ানের সঙ্গে লোস্তি পাতিয়ে লাঠি রেলা শিক্কে করেছিল। এখনো তার সে রোগ যায়নি। রত্নুঞ্জিলের পশ্চাৎভারে খানিকটা জঙ্গল পরিষ্কার করে নিয়ে পাড়ার কয়েকটি উৎসাহী ছেলেকে যোগাড় করে লাঠি থেলা শেখায় জ ক্সসৰই করে প্রতিদিন বিকেলের দিকে। নিচের মহালের একটা ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে সেখনিই থাকে।

निজের হাতে দু'বেলা রান্নাবান্না করে আর পঁচ হাত লষ্বা তৈলমসৃণ লাঠিটা রাত্রে শিয়রের কাছে রেথে নিশিত্তে নাক ডাকায়।

সপ্তাহের মধ্যে এক-আধদিন এপরের এ নীচচর মহলের ঘর জলি আড়ৌেঁছ করে। নিচের মহনলের খান দুই ঘর ও ওপরের মহলের দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে তালা দেওয়া। পুরাতন শ্মামলের ভারী লোহার তালা প্রায় সের দেড়েক ওজনের হবে। কতকাল যে তালাগুলো খোলা হয় না-জং ধরে আছে। ঐ ত্নিটি বব্ধ ঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরগুলোর তালার চাবি মনোহরের কাছেই থাকে।

গত যোল-সতের বছর ধরে বামদেব অধিকারী রত্নমঞ্জিনে পা দেননি। মনোছরই এ বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা। মনোহর প্রায় বছর আঠারো-উনিশ হয়ে গেল এ বাড়িতে ‘কেয়ার টেকার’ হয়ে আছে। মনোহরের জানিত কালে বার তিনেকের জনা মাত্র বামদেব অধিকারী রত্নমঞ্জিলে এসেছিলেন। একবার দুদিন, তার পরের বার আটদিন ও শেযবার দিনচারক থেকে গিয়েছিলেন এবং সে সময়েও ঐ তালাবন্ধ ঘর তিনিটি খোলা হয়নি, কারণ" বামদেবের কাছেও ঐ তালার চাবি ছিল না।

বহৃকালের পুরাত্ন বাড়ি। নিচের তন্ার ঘরের মেবেতে ফাটল ধরেছে। আচম্কা একদিন মনোহর যে ঘরে বাস করত নিচের তলায় তারই মেঝের ফাটলপথেে দেখা দেয় এক বিষধর কালকেউটে। সন্ত্রঙ্ত মনোহর কেউটের বাসা ধ্বংস করতে গিয়ে ঘরের মেঝের খািকটা

সোনার গোহর দুটি মনোহর সবত্ন তার প্যাট্রার মধ্যেই রেথে দিয়োছিল, কারণ তার যথ্থ মূল্য সম্পর্কে মনোহর যথ্থেষ্ট ওয়াকিবহান ছিন তে না ই—এবং সে কেননদিন খুব
 গোনার পোহর দুটি সম্পর্কে বিলেয কোন উত্জেনা বোধ করেনি। কেবল যত্রের সল্সে


ভুন্লেও গিক্যেছিল বাদশাইী মোছর দুটোর কথ্থ। ত্টে ইচ্মা ছিল এবারে বাড়ির কর্তা এলে जার হাত্ মোহর দूটি তুলে দেরে।

এমন সমর এলো কলকাতা হতু হরিহহ! হরিহরেরও সংসারে এক মা-মরা বয়স্থ কন্যা ছড়া बেউ ছিল না। তর বিয়েটে দিতে পারলেই সে নিশিন্ত। প্রডূ রতনলানকেও সে কথা বলেছিন। রতনলাन তার অেয়ের বিবাহু সাধ্যমত সাহাयাদান্রে প্রতিশ্রততিও দিত্যেছিন।


 সে সব দেরে। এবং কश্যার কথ্য় হঠাৎ সোনার মোহর দুটির কথা মন্ পড়ায় লে দूটি
 সে ভেবেছিন বাড়ির মালিককেই লোহ দুটি দেরে-অ ঐ দুঢোতে হরিহরের যদি কোন সাহা্য হয় जে সে নিতে পারে।

 পাবে। লেই আশাতেই লোহর দুটি এনে সে মিিল্রের হাতে তুলে দেয়।
 হরিহর ম্মেহরের বৃ®্তান্ত সব গুলে বলে।





সল্গে সল্গে একটা লোভের আগুন জুলে উঠে রত্ননালের মন্নের মধ্যে।
রতনলাन হরিহর কে প্রশ্ন করে, $এ$ মোহর দিয়ে তুই কি ক্রবি?
কি করব আর বাবু-বিক্লী করে দ্রেবে।
রতनলাল মোহর দুটি রেরখ তখন হরিহরকে নগাদ একশত টৗকা দেয় হরিহর অাতেই yूxী।
 বनায় কৌহूহনী ব্ধু মোহর দুঢো দেখতে চন।

## ॥ পাঁচ U

মোহর দুটো দ্েেথে এবং মোহর প্রাপ্তির কাহিনী রাণার মুখে শুনে বন্কু বলেন, তাজ্জব ব্যাপার! শণেেছ আগেকার দিনে অনেক ধনীরা মাটির নীচে ঘড়া घড়া মোহর পুঁত যখ করে রাখত। খবর নাও শেঠ, বাড়িটা কতদিনের পুরাতন এবং বর্তমান্ন মালিক কে!

হরিহর কিছু কিছ্ু সংবাদ রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে তার ভাই মনোহরের মুখেই শুনেছিলসবই শেঠকে বলেছিন।

শেঠের মুখে সেই কাহিনী শুনে বন্ধু বলেন, নিশ্চয়ই ঐ বাড়ির নীচে মাটির তলায় ওপ্তধন পোঁত আছে। এক কাজ কর রতনলাল, তুমি ঐ বাড়িটা কিনে নাও!

রতন তখ্ বনে, আমারও তাই মনে হচ্চে-
বন্ধু বলেন, মনে হচ্ছে কি ছে! নিশয়ইই অনেক মোছর আছে ঐ রত্নমঞ্জিলের মাটির नोढ़ !

অ飞্থের প্রলোভন বড় মারাত্মক। একবার সে প্রলোভন মনের মধ্ো এসে বাসা বাঁধলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুক্ষর।

अनिশ্চিত গুপ্তধনের নেশায় মেতে ওঠঠে রতনলাল।
একদিন গিক়ে সে অধ্বিকারী4 সঙ্গ ঢদখা করলে। বাড়িটা সে কিনতে চায়, যাগড়ার বাসনের কারখানা খুলবে-কি দাম চান অধিকারী?

বামদদব কিন্তু বিস্মিত হন প্রস্তবটা ওান। প্রথমটায় তো তিনি বিশ্বাসই করতত পারেননি।
কিস্তু রাণার বারংবার বিশেষ অনুরোেে লেय পর্যন্ত বালেন ভেবে দেথি, পরে জানাব।
দিন কয়़ক পরে ফের রাণা দেখা করে, কি্টু সেবারও ঐ একই জবাব পায়।
রাণার কিন্তু সবুর সয় না। দিন দুই পরে আবার তাগাদা দেয়, কি মিঃ অধিকারী ভেবে দেথলেন? বাড়িটা जো আপনার পড়়েই আছে! আপনার কলকাতায় বাড়ি আঢে, আপনি আর যাবেনও না সে বাড়িতে-

তা ঠিক। তবে পৃর্বপুরুষের বাড়ি-একটা স্মৃতি-
স্মৃতি দিয়ে কি হবে বলুন? শিক্ষিত ল্লোক-আপনাদেরও যদি এ্রসব সেন্টিমেন্ট থাকে-তা ছড়া বাড়িটা তো ভঙঙি না, রইইই বেমন ত্মেন-

আমকে আর কটা দিন ভেবে দেথতে দিন!
এর আর ভাবরেন কি। চেক-বই Mমি সকে্গেই এনেছ্, বলনে তো কিছ্ন আগাম দিয়ে যাই—

বাঙ্ত হচ্ছেন কেন! হবে’খন। -তবু বামদেব বলে।
দিন দুই বাদে আবার রতনলালের তাগাদা, কি ঠিক করলেন?
বেশ তো হবে’খন! —সেই পূর্ব্রের জবাব।
হবে’খন নয়, আমকে কথা দিন--৫-বাড়ি আমাকে ছড়া বেচেেন না!
বামদেব রতনলালের বাড়ি কেনার অতি মাত্রায় আগ্রহ দেথে কেমন যেন এবটু বিস্মিতই হয়, সত্যি কথা বলতে কি।

একট্ট পুরাতন আমলের বাড়ি তাও দূর শহরে এবং ল্লোকালয় থেরে দূরে তার জন্য রাণার এত আগ্রইই বা কেন ?

থ্র্রীন সল্গ পরামর্শ করেন বামদেব। শ্ত্রী সাবিত্রী বলেন, দাও বিক্রি করে। পড়েই ঢো আएছ। ঔ টাকা দিত্যে কলকতায় না-হয় আর একটা বাড়ি ক্কেনা যাবে।

ব্বসায়ী লোক বমরদব। ত্ত্রীকে বললে, ভ্রেে দেখি।
जারপর শুরু হল বাড়ির দর নিয়ে ক্াকবি। এবং রাণার গর্রজ বুবেে বামদ্দব বাড়ির माম शॉকাতে ऊরু করনে।

শেষ পর্य্য দর কষড়ে কষতে পক্চান্ন হাজার টাকায় স্থির হল মুন্য এবং একদিন দশহাজ্জার টাকা অগ্রিম বায়না দিত্যে একটা লেখাপড়াঞ হল ; স্থির হলো পরের মাসের পননরই বিক্রুয়-কোবালা রেজিষ্টি হি হবে।

উক্ত घট্নারই দিন তিন্নে পর হতে বামদ্দবের কন্ককাতার বাড়িতে ঢোরের উপদ্রব गुरू रन इगा।

এবং সেই সূত্রেই বামদদব একদিন তার বন্ধু কিরীৗটীকে ডেকে পাঠায় তার ওখান। তার পরামর্শ নেবে স্থির করে ও ঐ ব্যাপারে।

अফিস ঘরে ছুকে রতনলাল পিয়ারীকে বসতত বললে।
তোমার গাড়িতে বলে ্েযন বললাম লেই ভাবে কাজ করবে পিয়ারী। অধিকারী রাত দশ|ढ নাগাদ বাড়ি ফেরে, হুনি দু-চার মিনিট আগেই তার বাড়িতে বরে অপেক্সা কররে। আর কাল সকালৌই রাঘবের সল্গে লদাো কররে।

বেশ। তবে এবারে আমি উঠি।
शाँ, याङ।
পिয়ারী বের হয়ে গেল। সল্গে সল্সে বব্যানা এসে ঘরে প্রবেশ করল, ছট্রুলান হজুরের সল্গে দেখা করবে বলে সেই দুপুর থেকে এলে বলে আছে।
 দ্থা হরে না। কাল-পর* আসরত।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ রতনলালের একটা কथা মনো পড়রা বলে, আচ্ছা দে ঘরে भाठिए़ि।

এবাু পরেই ছটুলাল এসে ঘরে প্রবেস করল। ছদ্রুলালেে দেখে তার বয়স ঠিক কত নিরূপণ করা শত্তু। দড়ির মত পাকানো শরীর। ঘাড়ढা লম্ব। একটা আলপাকার সবুজ রং<়ের রুমাল ফাঁস দিয়ে বাধা গলায়। পরিধানে ঢোলা অর্ধ্মলিন পায়জজমা, গায়ে একটা পাঙ্জাবি ও গরম জহর কোট। পায়ে ডার্বি সু।



সেনাম শেঠিজী!
कि चবর ছোট্ ?
বত্রিশাঢ দাত বিকশিত করে ছট বিনয়ে যেন বিগলিত হয়ে গেল, পিন-কাল আর তো চनঢ్ না শে১ী। পাকিট গড়়ের মাঠ। ভোঁ 心েে।

কত টাকার দরকন্?
एজুর जো হাত ঝাড়লেইই পর্বত! या দেরেন দয়া করে-
একাঁ কাজ করতে পারবি? :
কিজীঢঢ অমनियাস (১২)-১৬

গোলাম তো সর্বদাই হ্...র হাজির। বাতলান কি করতে ইবে! কারোর জন, কলিজানা, না—ওসব কিছু না। কিত্তু কাজ্জটা শক্ত। পারবি তো ?
বলেনই না। কি এমন শক্তু কাজ আছে!
বহরমপুরে যেতে হবে-
কবে?
আজকালের মধ্বাই, যত তাড়াতাড়ি হয়।
যাব। কিক্তু বহরমপুরে কেন্ন হ্জুর?
বলছি।
ছট্রুনাল তাকায় রতনनালের মুখের দিকে।
তোকে ঠিকননা লিথে দিচ্ছি। একটা বাড়ির ৩পরে নজর রাখতে হবে। কেউ আসে কিন্না—কেউ এলে সে কেমন দেখতে, কি নাম, কোথা হতে আসছে যতটা সষ্ভ্রব থবর দিবি। পারবি তো? ভেবে দেথ্!

কেন পারব না হুজুর? এ আর এমন কাজ্টা কি-
পকেট থেকে দ্ল টাকার খান-দশেক নোট বের করে এগিয়ে দিল রতনলাল ছট্রুর দিকে, আभাতত এই টাকা রাখ। खার্স্ট ট্রেনেইই যাবি।
 জন। এবং একপ্রকার প্রায় ছোঁ মেবেই টাকাञুলো মুঠি করে জামার পককটট ঢোকায়।

সেলাম শেঠজী। চললাম, সব অরব এনে দেবো।
निవেযে ছট্রুলাল ঘর হতে বের रত্যে ঢেল।
 গিত়েছে।

রত্লাল এগির়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভিতর থ্ৰেক এঁটে দিয়ে চেয়ারের ওপরে এসে আরাম করে বসল। চাবি দিয়ে বাঁ পাশের .ড্রয়ার থুলে একটা ব্ঁঁটে কালো বোতল, একটা গ্নাস ও জলের ব্রাতল বের করল। খানিকটা তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে কিছুটা জল মিশিয়ে বার দুই সবে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু ট্টাকা পড়ল।

কে?
কোন জবাব নয়। আবার দুটো টোকা পড়ল।

## U ছয় ॥

বামদেব অধিকারীর পার্ক সার্কাসের বাড়ির দ্বিতনের একটি ঘর। রাত আটটা বাজজ।
সোফায় বসে একটি মেয়ে কি একখানা বই পড়ে়ে। বছর কুড়ি বয়সের মেয়েটি ছিপছিপপ দেহের গঠন। গায়ের রং গ্গৗরবর্ণ না হলেঙ সমস্ত চেহারার মধ্যে ঢযন একটা অপূর্ব শ্যাম স্নিগ্ধতা। মুখখানি বয়সের অনুপাতে ভেন কচি বলেই মনে হয়। টানা আয়ত দুটি সচকিত চঞ্চল ভাব। মাথার চুল ঘাড়ের দ্রুপাশে ধ৭ণীর আকার নম্বমান।

মেয়েটির নাম সুজাতা। বামরেবের পালিতা বন্ধুকন্না। একটা ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় সুজাতার মা-বাবা ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেই থেকে বামদেব ও ত্াঁর স্ত্রী সাবিত্রী সুজাতাকে

নিজ সন্তানের মত লালন করে এসেছ্নে। সুজাত তখন মাত্র তিন বৎসরের বালিক। সুজ্জাতার তো মা-বাপকে মনেই নেই, বাইরের লোকেরাও জানে সাবিত্রী ও বামদেবেরই এরমাত্র কন্যা সুজাতা ; এক্মাত্র সন্তান। সুজাতা জানে সাবিত্রী দেবীই তার মা। বামদ্দবই তার বাপ। সুজাতা কন্লেজের তৃতীয় বার্যিক শ্রেণীর ছা্রী।

সাবিত্রীর ইচ্ছ তার বোনপো বিনয়ের সঙ্গে সুজাতার বিবাহ দেন। বিনয়ের সঙ্গে সুজাতার পরিচয় আছে। বিনয় যখন শিবপুরে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, সেই সময় থেকেই বামদেবের বাড়িতত তার ঘন ঘন যাতায়াত ছিল।

শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিনয় বিলেত্ যায় এবং বছর দেড়েক হল সেथান থেকে ফিরে কলকাতার এক বিদেশী ফার্মে মোটা মাহিনায় চাকরি নিয়েছে এবং পূর্বের মতই এখনো ঐ গৃহে সে যাতয়াত করে। সাবিত্রীর ইচ্ছা ছিন বিনয় এবারে তারই বাড়িতে থাকুক কিন্তু বিনয় কিছ্ছুতেই রাজী হয়নি। সে এক হোটেল ঘর নিয়ে আছে।

বিনয়ের প্রতি সুজাতার মনোগত ভাবটা ঠিক কিন্তু বোঝা যায় না। বিনয় ও সুজাতার সঙ্গে দেখা হলেও দু-ছার মিনিটের মধ্যে খিটিমিটি নেগে যায়। বিনভ্যের বাঁশীর মত টিকোল নাক--সুজাতা তাকে নাকু’ 'নাকেশ্বর’ ‘নাকানন্দ’ প্রভৃতি বিশেষণ বিষুষিত করে। আর বিনয়ঙ সুজাতার গায়ের রং শ্যামবণ বলে কখন্ো ‘কাল্লোজিরে’ ‘কানিন্দী’, 'কালীশ্বরী’ ইত্যাদি ইত্যাদি ভূযণে অলক্কुত করে তারক রাগাবার চেচ্টা করে।

আবার পরস্পরের যত শলাপরাম্শ পরস্পরকে বাদ দিয়েও হয় না।
সাবিত্রী কথনো কখনো বনেছ্নে, বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস, ওর সঙ্গেই তো তোর আমি বিয়ে দেব ঠিক করেছি!

নাক সিঁটকে ঘাড় দুলিয়ে সুজাতা বলেடু, মাগে, ঐ নাকুয়া নাকেশ্পর বোনপোকে তোমার কোন্ দুঃঠথ বিয়ে করতে গেলাম মা! সারা দ্রেে কি আর পাক্তর নেই!

অমন পাত্র কোথায়, বিলেত-কেরতা ইঞ্জিনিয়ার, বড় চাকুরে-
রক্ষে কর মা জননী। তার চাইতে গেরুয়া বসন অক্কেত্রেরে যোিিনী হওয়াও ঢের बान।

অমন পাত্র তোর মরে ধরে না পোড়ারমুখী! বরাতে তোর তাই লেখা আছে-কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলেছ্লে সাবিত্রী দেবী।

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মায়ের গা জড়িয়ে ধরে সুজাতাভ বলেচে : মা আমার গণৎকার

ইয়া লম্বা দাড়ি তার
আমার জাগ্যু দেছে গনে,
বলতো দেথি আর কি আছে
ভাগ্যে আমার লেলা-
কপাল আমার গুণে?
আথচ এদ্রিকে আবার দোখেন দু-তিনদিন পরপর বিনয় না এরে সুজাতা বাঁ্ট হয়ে ওঠঠ। কারণে অকারণে এঘর এঘর করে বেড়ায়। কেমন একটা চাঞ্চন্য।

সাবিত্রী ঈধান, অমन ছঢ্যটট কর़ছিস কেন রে?
আচ্ছা, নাকানन্দ স্বামীর কি হয়েহে বল তো মা! হিমালয়েই তপস্যা ব্শ্যC্ঠ গেলেন

नाকি? টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কদিন।
জানি না বাপু। মনে মনে হাসেন সাবিত্রী।
কিষ্ুু একটা রোঁ নেওয়া তো দরকার!
গরজ থাকে নিজে যা না গাড়ি নিয়ে।
বয়ে গিয়েছে তোমার নাকেশ্পর কুচকুচের ওখানে যেতে! মরুক পে। বেমন গগারের মত নাক তেমনি ,োঁৎকা বুদ্ধি তো। তাছাড়া খবর নেওয়া উচিত তো তোমারই, ছুমি তো আর পর নও—নিজের মায়ের পেটের বোন মাসী বলে কথা।

সাবিত্রী মেয়ের কথায় আবার না হেসে থাকতে পারেন না।
বামদেবের কিন্তু এসব খেয়াল নেই। নিজের কাজ-কারবার নিয়ৌই ব্যস্ত।
দিন-পাঁচেক বিনয় এ-বাড়িতে আসেনি।
সুজাতা সোফায় বসে বই পড়ছিল। নিঃশব্দ পায়ে পশ্চাৎ দিকে এসে এমন সময় দাঁড়ায় বিনয়। পায়ে ক্রেপ সোলের চপ্পল পরিধানে সাদা ট্রাউজার ও সাদা লিনেনের হাফ্ শার্ট।

টক্টকে গোরাদের মত গায়ের রং-সমস্ত মুখখানার ম<্ব্য নাকটা যেন উদ্ধত ভঙ্গীতে
 বিনয়কে সত্যিই সুন্দর বলা চলে।

হঠাৎ পিছ্ দিক হতে অধ্যয়নরত সুজাতার বইখান্ম ঢোঁ মেরে টেনে নিয়ে গষ্তীর গলায় বিনয় বলে, কাকেশ্বরী কোন্ দাঁড়কাক-কাহিনী পড়া হচ্ছিল দেথি!

দেখ, ভাল হবে না কিক্তু-দাও, আমান বই ফিরিয়ে দাও বলছি। বলতে বলতে দুহাত বাড়িয়ে ওঠে সুজাতা।

দেবো—আগে চা খাওয়াও এক কাপ।
ইঃ, বয়ে গেছে নাকানন্দ্কে আমার চা খাওয়াতে। মুখ বেঁকিয়ে জবাব দেয় সুজাতা।
চা না হয় এক কাপ কেকো কিংবা এক কাপ কফि।
এক গ্ধাস এঁদhা পুকুরের পচা জলভ নয়। কি আমার গুরুত্যাকুর এলেন রে!
বোঝা যাবে দাও কি না। একবার সাতপাক ঘোরাই-
আমিও চোদ্দপাক ঘুরিয়ে নাকচ বরর না দিই তো আমার নাম সুজাত নয়।
ততে করে আরো শক্ত হবে বাঁধান। হা-হা করে হেসে ওঠে বিনয়।
ঘরে এসে প্রবেশ করলেন বামদেব ঐ সময়, এই যে বিনয় ; কখন এলে?
এই কিছ্ছুক৷
সুজাত দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে যায়।
বস, আমি জামাটা ছেড়ে চলে আসি।
বিনয় সোফার ওপর একা একা বসে সুজাতার বইঢ্যের পাতা ওন্টাতে থাকে।
একটু পরে বামদেব ফিরে এলেন, ডোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি একটা পরামর্শের জন্য বিনয়।

পরামর্শ!
छ্যা!
কিসের পরামর্শ মেসোমশাই?


নিত্যেছিলাম, আশাতীত মূল্য আবার পাওয়া যাচ্ছিলও-
হাঁা, মনে আছে।
গতকাল ডাকে একটা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিঠি পেয়েছি! চিঠিটা অদ্রুত। চিঠির নীচে কারো নাম সই নেই, কেবল লেখা আছে জনৈক ব্যাক্তি। এই সেই চিঠি, পড়ে দেখ।

এগিয়ে দিলেন বামদেব চিঠিটা বিনয়ের দিকে। সংক্ষিপু চিঠি।
শীযুক্ত বামদেব অধিকারী সমীপেষু,
জানিলাম আপনি রত্নমঞ্জিল বিক্রুয় করিততজ্ছে। পূর্বপুরুষের ভিটা এভাবে টাকার জন্য হস্তান্তর করিবেন না। করিনে সমূহ ক্ষত্তিগ্রস্ত হইবেন। মঙ্গল চান তো বায়না ফেরত দিन।
-ইতি
শুভাকাঙ্কী জনৈক ব্যি্তি
ব্যাবসাক্কেত্রে ঐ শেঠ জাতটার একাধিপত্য থাক্জেও এবং লোকগুলো প্রচণ ধনী হলেও চিরদিন বিনয়ের ওল্রের श্रতি কেমন যেন একটা বিদ্বেষই ছিল। তাছাড়া অর্থই যে সর্বতোভাবে জীবনের এক্স্মার্র মানদণ্ড নয়, স্বপ্নবিলাসী বিনয় সেটা বিশ্বাস করতো।

বিক্রুয়ের ব্যাপারে যথন রতনলাল্লের সঙ্গে বামদেবের দরকযাকষি চলছিল তখনই সে বলেছিল, কিছু ভাবরেন না মেসোষাাই ও বোকা শেঠের যখন একবার মাথায় রত্নমঞ্জিল প্রবেশ করেছে, শেষ পর্যণ্ত দেখবেন ঐ পঞ্চান্ন হাজারেই বেট টোপ গিলবে। স্রেফ চুপ করে থাকুন না এবং কার্यক্ষেত্রে হলও তাই।

কিন্তু আজ বামদেব-প্রদত্ত চিঠিটা পড়ে ওর পৃর্ভের সমস্ত চিন্তাধারা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। রত্নমঞ্জিল ক্রয়ের বাপারে রাণার জিদ ও वেষ পর্যন্ত পঞ্চান্ন হাজার স্বীকৃতি সব কিছুর মৃলে যেন এথন ওর মনে হচ্ছে কোথায় একটা বহস্য লুকিয়ে আছে।

বিনয়কে নিঃশব্দে চুপ করে বসে থাকতে দেথে বামদেব প্পে্ম করেন, কি মনে হচ্ছে এখন বিনয়? চিঠিটার মানে কিছু বুষতে পারলে?

না। তবে চিঠির মানে যাই হোক না কেন্ন, আপাতত সামনের মাসের পনের তারিখে বাড়ি রেজিষ্ট্রি করা হবে না এটা ঠিক।

কিস্তু জান তো বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে।
তা হোক, তবু যে ভাবেই হোক আমদের কিছুদ্নি সময় নিতেই হবে, যদি একান্তই বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়া যায়-

কি তুমি বলতে চাও বিনয় খুলে বল!
ঐই চিঠির নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছ্-
অর্থ! বিস্মিত বামদেব বিনয়ের মুখের দিকে তাকালেন।
হ্যা।। অবশ্য এখুনি চট্ করে আপনাকে সঠিক কিছু আমি বনতে পারছি না, দুটো দিন ভাবতে দিন।

আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়?
বলून!
তুমি হয়ত জান না, এ বাড়িতে গত দু-মাস ধরে চোরের উপদ্রবের ব্যাপারে আমার বন্ধু কিরীটী রায়কে পরঞ রাত্রে আমি ডেকে এনেছিলাম-

সত্যি!
घाँ।
তিনি কি বলন্নে? ব্যগ্র কৌতূহন উৎকণ্ঠা বিনয়ের চোখ্মুখে।
সঠিক কিছুই বলেনি, তবে যা বললে—তার ধারণা ছচ্ছে ইীরকখচিত সোনার আমাদের পূর্বপুরুূের সেই কঙ্কন, রত্নমঞ্জিল ও এখানে ঢোরের উপদ্রব গত কিছুদিন ধরে-সব কিছ্র মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগাবোগ আছে।

বিনয় এবার বলে, মেসোমশাই, আপনার কথা শনে আমারఆ কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে কিছ্ুুিন ধরে বে চোরের উপদ্রব হচ্ছে সেটা সামান্য তুচ্ছ একটা বাপাপার নয়। এর পিছনে কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। আমারও মনে হচ্ছে কিরীটীবাবুর ধারণা इয়ত মিথ্যে নয়।

- বামদেব বিনয়ের কথাগুলো শুনে এবাবে যেন সত্তিই একটু চিণ্তিত হয়।

বিনয় আবার বলে এবং মনে হচ্ছে সব কিছুর মূলে সত্যিই ঐ রত্নমঞ্জিলই আর তাই ঐ শেঠজীর ঐ ভাঙা রप্রयঞ্জিলের ব্যাপারে এত আগ্রহ-এত উৎসাহ!

তোমার কথা কিছ্ছু অমি বুঝতে পারছি না। যদিও কষ্টকল্প তা হলেও ঢোরের উপদ্রব ๑ কহ্কনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে, কিক্তু তার সঙ্গে রত্নমঞ্জিলের যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটইই বুঝতে পারছি না!

ঠিক যে কি সম্পর্ক তা হয়ত এयনো বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিস্তু এটা কি একবারও ভেবে দেখেছ্নে, কেন্নই বা শেঠজীর বহরমপুরের ঐ পুরাত্ন বাড়িটা সम্পর্কে এ্রত আগ্রহ? चাগড়ার বাসনের ফ্যাক্টরী করবে। একটু অস্বাভাবিক নয় কি? তাছাড়া শেঠজী ঐ বাড়িটার খেঁজ পেলেই বা কি করে? এবং, ফ্যাক্টরীই यদি কदবার ইচ্মা ওর বহরমপুরে, একমাত্র ঐ রত্নমঞ্জিল ছড়া কি আর কোন বাড়ি বা জয়গা নেই ঐ তল্লাটে? সবচাইতে বড় কথা, কেঊ অত টাকা ঢলল ঐ পুরাতন একটা বাড়ির জন্য ? শেय প্যন্ত আর একটা ব্যাপার
 रয়েছে-

এমনও তো হতে পারে, সব কিছুই একটা যোগসূত্রহীন আকস্মিক ব্যাপার!
হতে যে পারে না তা বनছছি না মেসোমশাই, তবে ঐ সঙ্গে এও তো ভাবা উচিত, নাও হতে পারে। ব্যাপারগুলো যা পর পর ঘটেছে, কোনটইই তার আকশ্মিক বা উদ্দেশ্যহীন নয়। না মেশোমশাই, কিরীটী রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিকই করজ্নে। ভাল কथা, এ চিঠির কথা তাঁকে জানিয়েছেল ?

না। কাল সন্ধ্যার ডাকে অফিসের ঠিকানায় এই চিঠিটা পেয়েছি মাত্র। তারপর হঠাৎ থেমে কত্কট চিন্জান্বিত ভাবেই বললেন, না সত্যিই তুমি যে আমায় ভাবিয়ে তুললে বিনয়।

দাসীর হাতে ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিত্যে সুজাতা ঐ সময় কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

সামনের ত্রিপয়ের ট্রে-ঢা নামিয়ে রেথে কাপে কাপে চা ঢলতে ঢলতে ঘাড় ফিরিয়ে বামদেবের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে আব্দারের সুরে সুজাতা বলে, অফিস থেকে ফিরে এসেই কি ফুসুর-ফুসুর গুজুর-অুজুর লাগিয়েছ্ বাবা।

তাই जেে মা, বিনয় বে আমাকে বড় চিক্তায় কেলে দিল-
オঁকা দৃষ্টিতে একবার বিন্যের দিকে তকিত্রে সুজাত জবাব দেয়, কে কি आবোলঅবোল বাজে বকন, তই নিত্যে মিযথ্যে ক্লে মাথা ঘামাচ্ছ বাব!! তার চইতে ওপরে চল, রেডিজতে আজ ચুব जাল রবীদ্র-সभীত আएছ!

এমন সময় ভৃত্ত এসে সং্বাদ দিল বাইরে একজন বাবু এमেছেন দেখা করতত।
এ সময় আবার কে এল!
डৃত্য বলcन, नाম বললে পिয়ারীলাन-
রাণার দুত! বিনয়, আমার মনে হচ্ছে লোকটা-
आপনি যান নोচ্। দেখুন আবার কি সে বলে। কিষ্ুু কোন কথা দেরেন না। তারপর চলুন, আজই একবার কিরীটীবাবুর সন্সে গিয়ে দ্দো করি।

কোনমতে গরম গরম চা-ঢা গলাষধকরণ করেই উઢে পড়লেন বামদেব। গায়ের ওপরে
 आবার রাণার দূত ब্নো তারপর এক্সঙ্েেই না হয় বের হওয়া যাবে!

## ॥ সাত ॥




 বজ্রোক্রিই সে ফিরিয়ে দিত্রেছে।

 এবারে শাব্ত কর্য! দরকার!

ইঃ बেয়ের মুখখানা দেখ না-বেজয় চটটেছে।
 याয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠপ্রাত্ত বিচিত্র গাি দেথ্যা यায়।

বিনয়-সুজতার মধ্যে লৌকিক চক্ক যত গরমিলইই থাক, পরস্পরের মধ্যে বে পরস্পরের
 সেটা অবিদিত নেই।

তৃতীয় কেউ না জানলেe পরম্পর পরস্পরকে মৃ্যে মৃ্যে দু-ঢার ছত্রে এক-আধালা







উৎসাহে এতক্ষণে বিনয় সোজা হয়ে উভে বসে। এবং নিজের সঙ্গেই যেন নিজে কথ্থা বলছে এইভাবে বলে ওঠঠ, তাই তো, সেই মেয়েটির একখানা চিঠি তো পরশ পেয়েছি! জবাব দেওয়া তো এথনো হয়নি। নাঃ, কি ছাই যে ভোলা মন হয়েছে আমার! ময়োটি এত করে চিচি লিথলে, অথচ একটা উত্তরও দেওয়া হল না!

কথ্থা বলতে বলতে চিঠিঋানা বের করে বেশ একটু উচ্চক্তেই এবারে বিনয় পড়তে শুরু করে।

সবুজ রংত্যের একটা চিঠির কাগজ। চিঠিটা পকেট থেকে বের করতেই মৃদু মিষ্টি একটা বিলাতী ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ পাওয়া যায়। পড়তে গির্যে কিষ্ঠু বিনয়ের মাথার মধ্যে একটা দুষ্ধুমি চাড়া দিয়ে ওঠঠ। সঙ্গে সও্গে সম্পূর্ণভাবে নিজের মন থেকে কল্পনায় বানিয়ে বানিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুুু করে :

ওগো, তোমার নীরবতা যে আর আমি সহ্য করতে পারছি না! তুমি কি নিষ্ঠুর--হহদয় বনে কি তোমার কোন পদার্থই নেই! আমার এ রক্তাক্ত হুদয় তোমার পদতনে নুণ্ঠিত করে-

এই পর্যন্ত বিনয় বলেঙ্, হঠাৎ মুখ ভেংচে সুজাতা বলে ওঠে বিকৃত কণ্ঠে, এঃ, রক্তাক্ত হাদয় তোমার পদতলে-মিথুকক কোথাকার! বয়ে গিত্যেছে লুণ্তিত হতে কারো হাতীর মতো গোদা পায়ে!

হো হো করে বিনয় গলা ছেড়ে গবার হেসে ওঠে।
আরো রেগে যায় সুজাতা বিনয়ের হসিকে, কোন মেয়ের তো থেয়েরেয় কাজ নেই, ঐ হোৎকা নাকেশ্বরের গোদা পায়ে লুণ্ঠিত रতে যাবে!

কিন্ুু यদি এমন কোন মেয়ে থকে-
কক্থন্নে না। থাকততই পারে না।
কিন্তু ত্রীমতী কালোজিরে বোধ হয় সম্যক জাত নन बx, বিগত যুপে মুনিঋষিরাও বলে গিয়েছ্নে যে নারী-মন বিচিত্র! নচেৎ যে কেয়েটি আমার প্রেলে গদ্গদ হত়্ে এই পত্রবাণ নিক্ষেপ করেজেন-

বয়ে গিত্যেছে নাকানन্দ নাকেশ্বরের প্রেমে গদ্গদ হতে!
আহা রে! সত্যি বলছি কালিন্দী, ক্যামেরাটা এসময় সঙ্গে নেইই, নচেৎ ঐ মুখ-চন্ড্রিমার এই অবিস্মরণীয় মূহূর্ত্তে একখানি ছবি তুলে নিতে পারলে-হায় হায়, কি ভয়স্কর অপূরণীয় ক্ষতি! হায় পৃথিবীর মনুষ্যগণ, তোমরা কি হারাইলে তোমরা জান না! বইবেলের ভাষার বঙ্গানুবাদে বলতে ইচ্পা করছে, ঈশ্বর তোমাদের প্রেম দিতে চাহিয়াছিলেন-

খিলখিল করে এবারে সমস্ত কষ্টকল্পিত গাষ্টীর্য ও বিরাগের মুুোশটা খুলে ফেলে দিত্েে উচ্ছ্যাসিত হাসির উচ্ছ্হাসে গড়িয়ে পড়ে সুজাত।।

অভিমানের গুোটটা কেটে যায়।
সুজাতার সন্গে হাসিতে যোগ দেয় বিনয়®। বিনয় জানত, বাইবেলের ঐ ধরনের অড্కুত বঙ্গানুবাদ সুজাতকে কি ভাবে হাসায় -তাই বরাবরই কপট মান-অভিমানের কলহের শেবে
 গ্রহণ করতে হল।

হসির মষ্যে দিয়েই ভাব হয়ে গেল।

সুজাত অতঃপর প্পশ্ করে, বাবার সন্গে কি আলোচ্না হহ্ছিল?
সেই চিরাচরিত সহজাত নারীমলের কৌতৃহল। বিনয় হাসতে থাকে।
ना ना, नाiকু সত্টি বল ना, किলের চিঠি তোমাকে পড়তে বাবা দিয়েছিলেন?
জনিক שভাকাঙ্ফী ব্যক্তির-
তার মানে?
সতিই তাই। জনৈক ওতাকাখশী ব্যক্তি মেসোমশাইকে সাবধান করে দিয়েছ্নে,


ना, ना-be serious!
এমন সময় সিंড়িতে বামchবের জুতের শশ্দ পাওয়া গেল।
বামদ্রে আসছ্নে।
দুজনেই ঠিক হয়ে ঔছিয়ে সরে বসে। বামদ্রে ঘরে এসে ছুকলেন। মুখে তাঁর চিক্তার রেথ্ সুস্পষ্ট।

সোফার উপরে বসাত বসতে বামদেব বললেন, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, বিনয়। পिয়ারীলাল কেন্ন এসেঘ্নিন জান!

কেন্ন ?
পঞ্চান্ন হাজারের উপরে রাপা আরো কিছু রেশী দিত্ প্রস্ষ্র এবং আরো দশহাজার অগ্রিম দিচ্ত চায়। এবং বললে, সামল্লু মালের পনের তারিখের আগে বিক্রয়-কোবলাঢ রেজ্জেষ্রী হয় তাদের ইচ্ম-

आপিন কি বললেন?-
 মষ্যে একবার রাণার অফ্সিসে ব্যেে বলে গেন।

कि বললেন आাপনি? যাবেন নাকি?
তাই ভাবছি।
 किছ్হই বুঝজে পারছি না!

এদিকে আবার কি হর্যেছে জন?
कि?
রাঘ্ব সাহা বে আবার এইমাত্র ফোন ক্রেছিলি!
রাঘব সাহা-মাে আ অাটর্ন?
शाँ।
সে আবার ভেন করেছিল কেন ?
A new offer-
হাঁ, কে এক নাকি আবার নতুন খরিদ্দার জুটেছু বাড়িটার-কে নাকি आারও কুড়ি হাজার বেশী দাম দিভে চায়।

বলেन कि!
তাই তো বলালে সাহা।
ছঁ, आমার এখন কি মনে হচ্ছে জানন মেসোমশাই!

কি?
এই রড্নমঞ্জিলের মধ্যৌ কোন একাা রহস্য আছে-
তাই তোমার মনে হচ্ছে?
হুঁ, নচেৎ একটা ভাঙা বাড়ি নিয়ে এমন টানা-হাঁচড়া শুরু হুত না। তা নতুন খরিদ্দারটি আবার কে এনেন, ওনলেন কিছ্রু?

তার নামধাম তো কিছু বলল না, কেবল বলরে টাকার কথা-
বলছিল্নাম কি, একবার চলুন না আপনার বন্ধু কিরীটী রায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক এখুनि!

আপে একবার ফোন করে দেখ তাহলে উনি আছ্ন কিন্না?
বামদেবের নির্দেশে বিনয় ফোন করবার জন্য ফোনের কাহে গিয়ে মাউথপিসটা তুলে निल।

প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টার পর কানেকশন পাওয়া গেল।
মিঃ রায় আছ্লে?
কथা বলছি, বলুন!
ধরুন্ন, মিঃ অধিকারী আাপনার সঙ্গে কথা বনবেন।
বামদেব এসে ফোনটা ধরলেন, কে কিরীটী নাকি?
হাঁ, বल!
আমি বামদেব কথা বলছি-
 নতুন offer এসেছে বুঝি অন্য কারো কাছ থেকে?

আশ্র্য! ঠিক তাই, কিস্তু তুমি জানলে কি করে?
অনুমান! কিন্তু তোমার কাছে রাণার লোক যায়নি?
আশ্রর্य, তাও তো এসেছিল! তার চাইতেও একটা আশ্চর্য বপার হচ্ছ গতকাল একটা চিঠি পেক্যেছি-

চিঠি! কার?
কোন নাম-স্ব|ক্ষর নেই, नেখা আছে জনৈক শভাকাঙ্কী ব্যক্তি-
চিঠিতে কি লেখা আছে?
বাড়ি বিক্রি করতে নিষেধ করেছে। বিক্রি করলেে নাকি ক্ষতিগ্রন্ত হব!
আমি জানতাম, জানতাম-I smelt it-অস্পষ্ট আझগতভাবেই যেন শেষের কথ্থাণুলো উচ্চারণ করে কিরীটী।

আ্যা, কি বললে!
দেখ, আমাদের একবার বহরমপুরে অবিলব্বে যাөয়া প্রয়োজন-
বহরমপুর?
श্যাঁ। কালই চল, রওনা হওয়া যাক।
কিন্তু-
না, এর মধ্যে আর কোন কিত্ট নেই। প্রচ্চত থেক্কো-কালই।
বেশ।

তাহলে স্টেশনেঁ弓 আমদের দেখা হবে। *

কালই বহরমপুর यাচ্ছি বিনয়-
আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব মেসোমশাই।
তুমি! কিস্তু। তোমার অফ়িস?
ছুটি পাधনা আছে, ছুটি নিয়ে নেব।
সুজাতা বলে, তাহলে আমিও কিঁ্তু যাব বাবা তোমাদের সঙ্গে-
তুই! তুই কোথায় যাবি?
ঐ তো বললাম, বহরমপুর তোমাদের সঙ্গে-
দেথি তোর মাকে তাহলে গিয়ে বলি। বামদেব ভিতরে চলে গেলেন।
উঁঁ, পথে নারী বিবর্জিত-বিনয় বলে।
মুখ ভে?চে প্রত্যুাত্তর দেয় সুজাতা, কি আমার নর রে! নাকেশ্পর, নাকান্দ, নাকসর্বশ্य!
তবু কালোজিরে यাত্ছেন না-
যাচ্ছি-যাব!
出"
যাবই।
নৈব নৈব চ।
ছঁ, if নাকু goes-I go!
তবে বল বিয়ে করবে আমায়?
নৈব নৈব চ। এ জীবনে নয়।
বহরমপুর যাওয়ার সময় সুজাতাও ওদের সঙ্গী হল।
কন্যার প্রতি দুর্বলতায় বামদেবের শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না থাকলেও সুেে না করতে পারলেন না। এবং যাবার সময় বিনয় মুখখানা গন্ভীর করে থাকলেও মনে মলে থুশি হল, মেয়েটা শেষ পর্যন্ড তার জিদ বজায় রেখেছে দেখে ঞ লেশোমশাই বামদেবেও কন্মার প্রতি দুর্বলতার খাত্রে সুজাতাকে সঙ্গে নিলেন দেখে।

যাহোক নির্বিবাদেই সকলে বহরমপুরে এসে প্ৰৗছল।
সারাটা দিন সুজাতা পুরাত্ন রত্নমঞ্জিলের সর্বর্র তৈচে করেই বেড়াল।
কলকাতার বদ্ধ জীবনের পর বহরমপুরের খোলা মুক্তির মধ্যে সুজাতা যেন নিজেকে নতুন বরে আবিক্কার করে এবং না হোক দশ-বারো বার বামদেবকে বললে, এই বাড়ি তুমি কেন্ন বিক্রি করবে বাবা! এ-বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

কিন্তু বায়না বে নেওয়া হয়ে গিয়েছে মা-
তাতে কি, ফেরত দিয়ে দাও! বায়না নিয়েছ তো কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হর্যে গিয়েছে! বলবে তেবেছিলাম বিক্রি করব কিন্তু ভেবে দেখলাম বিক্রি করতে পারছি না, ব্যাস!

বামদেব হাসলেন, পাগলী!
বারন্দায় একনা ইজিচেয়ারের উপর বসে বামদেব ও ভাঁর মেয়ে সুজাতা রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যখন কথাবার্তা বলছিল, বিনয় সেই সময় একা একা ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারপাশ

कि?
এই রত্রমজ্রিলের মধ্ধাই কোন একটা রহস্য আছ్-
তই তোমার মন্নে হচ্চে?
 আবার কে এলেন, ওনলেন কিছ্হ?

তার নামধাম তো কিছু বলল না, কেবল বনাে ঢাকার কथা-
বলছিলাম কি, একবার চলুন না আপনার বন্দু কিরীটী রায়ের ఆখান থেকে ঘুরে আসা याक এখুनि!

আগে একবার ফ্োন করে দ্েখ তাহলে উনি আছ্লে কিনা?
বামদদরের নির্দ্রেশ বিনয় কেনন করবার জন্য ফোনের কাছে গিয়ে মাউথপিসটা তুলে मिन।

প্রায় মিনিট দলেক চেষ্ষের পর কানেকশন পাওয়া গেল।
নিঃঃ রায় आछ्स ?
কथা বলছি, বনুন!
ধরুন্ন, মিঃ অধিকারী आাপ্রার সক্স কথা বনরেন।

ॠँ, यल!
سামি বামদ্দব কथা বলছ্-
 নতুন offer এপেছে বুকি অন্য কারো কাছ থেকে?

আশর্র্य! ঠিক जাই, কিস্ম पूমি জননলে কি করে?
अनুমান! কিত্ট তোমার কাত্ছ রাণার লোক যায়ীনি?
 চिtि পেল্যেছি-

闹! কার?

চিঠিতে কি লেখা আঢে?
বাড়ি বিজ্রি করতে নিযেষ করোে। বিক্রি করুলে নাকি শ্পতিগ্তক্ত হ্!
आমি জানতম, জননতম-I smelt it—অস্প্ট অা্মগততাবেই যেন শেবের কথাঙলো ঊচ্চারণ করে কির্রীটী।

आ!, কি বললে!

বহরমপু ?
ঞ্যা। কানই চল, রఆনা হఆয়া যাক।
কিক্টে-
না, এর মধ্ধে আর কোন কিত্ট নেই। খচ্টচ থেষো-কালই।
বেশ।

তাহলে স্টেশনেই আমাদের দেখা হবে।
＊
কালই বহরমপুর यাচ্ছি বিনয়－
অমিভ আপনাদের সজ্গে যাব মেসোমশাই।
তুমি！কিন্তু। তোমর অফিস？
ছুটি পাঙনা आছে，ছুটি निয়ে नেব।
সুজাত বলে，তাহলে আমিও কিন্তু যাব বাবা তোমাদের সঙ্গে－
তুই！তুই কোথায় যাবি？
＠তো বললাম，বহরমপুর তোমাদের সঙ্গে－
দেখি তোর মাকে তহলে গির্যে বলি। বামদেব ভিতরে চলে গেলেন।
屯ঁश，পথে নারী বিবর্জিতা—বিনয় বলে।
মুখ ভেংচে প্রত্যুত্তর দেয় সুজাতা，কি আমার নর রে！নাকেশ্বর，নাকানन्দ，নাকসর্ব্য！
তবু কলোজিরে যাচ্ছে না－
যাচ্ছি－যযাব！
ちँश
যাবই।
নৈব নিব চ।
ঙ্，if নাকু goes－I go！
তবে বল বিয়ে করবে আমায়？
নিব নিব চ। এ জীবনে নয়।
বহরমপুর যাওয়ার সময় সুজাতাও ওদের সঙ্গী হল।
কন্যার প্রভি দুর্বলততয় বামদেবের শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না थাকলেও মুথে না করতে পারলেন ना। এবং যাবার সময় বিনয় মুখখানা গস্ভীর করে থাকলেও মনে মনে খুশি হল，মময়েটা শেষ পর্যস্ত তার জিদ বজায় রেখেছে দেてে ও মেশোমশাই বামদেবেও কন্যার প্রতি দুর্বলতার খাতিরে সুজাতাকে সঙ্গে নিলেন দেথ্।।

যাহোক নির্বিবাদেই সকনে বহরমপুরে এসে প্পৌছল।
সারাটা দিন সুজাতা পুরাতন রত্নমঞ্জিলের সর্বত্র তৈচে করেই বেড়াল।
কলকাতার বদ্ধ জীবনের পর বহরমপুরের খোলা মুক্তির মধ্যে সুজাত যেন নিজ্রেক নতুন ক্রর আবিক্কার করে এবং না হোক দশ－বারো বার বামদদবরকে বললে，এই বাড়ি তুমি কেন্ন বিক্রি করবেবে বাবা！এ－বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

किস্তু বায়ানা যে নেওয়া হয়ে গিয়েছে মা－
তাত কি，ফেরত দির্রে দাও！বায়না নিয়েছ তো কি এমন মহাভারত অশ্জদ্দ হর্যে গিশ্যেছে！বলবে ভেবেছ্নিাম বিক্রি করব কিন্তু ভেরে দেখলাম বিক্রি করতে পারছি না，ব্যাস！ বামদেব হাসলেন，পাগলী！
বারন্দায় একটা ইজ্জিচেয়ারের উপর বসে বামদেব ও চাঁর মেয়ে সুজাত রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যখন কথাবার্তা বল্ছিল，বিনয় সেই সময় একা একা ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারপাশ

দেখছিল।
কিছুদিন ধরে বাড়িটার বিক্রয়-ব্যাপার নিড়ে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে, বিনয়কে সেটা বেশ খানিকটা উত্তেজ্রিত করে তুলেছিল নিঃসক্দেহে এবং বহরমপুর পৌঁছে রত্নমঞ্জিতে পাার্পণ করবার পর থেকে কেমন যেন তার বার বার মনে হচ্ছিল, কোনক্রমেই এই রত্নমঞ্জিল বিক্রয় করা চলতে পারে না। টাকাই সব ক্কেত্রে বড় কথা নয়, মানুযের সেন্টিমেন্টেরও একটা মূল্য আছে বৈকি।

পৃর্ব বাবস্থামত ওদের সঙ্গে বহরমপুরে আসতত পারেনি কিরীটী। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে বিশেষ একটা কাজে আটক পড়ায় ওদের সঙ্গ নিতে পারেনি। তবে বলেছে দু-চারদিনের মবোই আসছে।

এখানে আসবার পূর্বে বিনয় কিরীটীর সক্সে দেখা করেছিল সেই রাত্রেই। কিরীটী বলে मिয়েছে বিশেষ করে কয়েকটি কথা, তার ম<্য্য প্রধান হচ্ছছ-দিনে বা রাত্রে সর্বদা যেন তারা বিশেষ সাবধানে থাকে।

বিনয় শধির্যেছিল, কেন্ন বলুন তো? আপনি কি মনে করেন আমাপের আচম্কা কোন বিপদ-আপদ ঘটতে পারে সেখানে?

ঘটলে আশ্চর্य হরেন না বিনয়োবু!
কিরীটীর সাবাধান-বাণী বিনয় তথন হেসেই উড়িয়ে দিত্যেছিল।
কিন্তু এখানে পৌছাবার পর ও রাড়িটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতত মনেন্র মধ্যে তার ঠিক শস্কা না হলেও কেমন একটা অসোয়াত্তি অনুভব করে যেন সে।

## $\|$ আট ॥

পুরাতন নবাবী আমলের বাড়ি।
বাড়িটার গঠন-কৌশলের মধ্যেও সেই নবাব আমলের স্ব্পপপতশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় যেন। বথ্দিনের সংস্কারের অভাবে বাড়িটা জীণ হয়ে গেনেও, এর য়া কাঠামো অতে মনে হয় আরো ৬০-৭০ বৎসর অনায়াসেই এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় চোদ্দ কাঠা জায়গার উপরে বাড়িটা। সামনে ও পিছনে যে জায়গা আছে তাও প্রায় বিঘাঘানেক তো হবেই। বাড়িট দোতলা এবং সর্বসম্রত ত্নিটি মহলে জাগ করা যায়।

নবাব আমলে অধিকারী বংশ ধন, প্রতাপ, শৌর্য ↔ পদমর্যাদায় যখন জমজমাটি ছিল, এই রত্নমঞ্জিল হয়ত মানুয়জনের কোলাহলে তখন গমগম করত।

এখানো রত্নমঞ্জিলের বহিরাংশে জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ হাতীশালা ঘোড়াশালা, নাটমক্দির, পাইক-পেয়াদাদের মহল একদা সেই অতীত লৌর্যেরই সাক্ষ দেয়।

বাইরের মহলেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিনয়।
চারিদিকে জঙ্গল ও আগাছ। প্রকাণ নাটমন্দিরটার প্রশস্ত চত্বরের চারিদিকে সুউচ্চ বড় বড় থাম, শীর্বে শীর্ব্বে কারুকার্य। সুউচ্চ খিলানের মাথায় কবুতর বাসা বেঁধেছে, নির্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করজছে।

মধ্যাহ্শেষের নিস্তক্ধ নির্জনতায় কবুুরের কুজন চনেছে। মেবেরে ধরেছে, দীর্ঘ সর্পিল ফাটল।
 পরশঝুকু বুলিয়ে যাচ্ছে।

নাট্মন্দিরের পাশ দিয়ে একটু সরু পাক্রে-চলা পথ, দু’পালে আগাছ্ছ জন্মে পথটাকে গ্রায় ত্রেকে দেবার ব্যেগাড় করেছে। সেই পথ ধরে বিনয় আরো পিছনে এগির্রে যায়।

পথ্ট এসে শেষ হয়োে একটা দিষীর সামনে।

जতীতের ধ্বংসে জীৗ্ণ जবশেব। ক্লুশ্ত বিনয় দিষীর ভগ্ন রানার উপরেই বসে পড়ল।
 কালো জলে তারই ছা়া স্রুপ বেঁধে আাছ।

দিষীর নোঁরা জল দেখবলেই বোঝা যায় বহ্থদিন এদিকে মানুবের হাতের স্পশ্র পড়েনি অবহ্োলিত পরিতক্ন।

সর্বब্র বেন অयত্ন ও অব্হেনা।
জনামনস্কভাবে বিনয় কত্ষ্ণ ভগ্ন রানার উপরর বসে ছিল মনে নেই, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খস খস শদে চমট্র পাশে তাকাল।

রানার ఆপরে বিনয় বেখ্যান বল ছিল তর খায় হাত দলেক তফাতে দিঘীর ঢালু পাড়

 চापর।
 অజ্জর্ভদীদুটো জ্রেন্ত পাথর।
 মিলিয়ে গেল। একটা দूহ্পস্পপ্ন ব্যে মিলিয়ে গেন।

 সেখনকার গাছপালাত্তো দুল্নছিন।
 দোদুল্যমম গাছপালাগুলোই তর প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। স্বপ্ন নয়, দেখারও ভুল নয়।

বিনয় একবার ভাবলে এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা অনুস্ধান করে দেৃে কিস্তু সিক সাহস रলো ना, কারণ চারিদিকে তথন সক্ষার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

একাকী এই অচেনা জায়গায ঐ রকম একটা লোককে অনুসরণ করাঢ মনে হল চিক বিবেচনার কাজ হবে না। বরং কাল সকালে কোন এক সময় দিন্নের आলোয় এলে ঐ জায়গাঢ ডাল করে জনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। এথন ফিরে যাওয়াই সমীচীন হরে।

বিনয় ব্রে পৰথ এসেছিন্ন সেই পথেই ফিরে চলন।
 উकि निতে লাগল বারংবার যেন।

কে লোকটা?

এই নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ দিঘীর ধারে কে লোকটা।
বিনয়কে দেথে হঠাৎ অমন করে অদৃশ্য হলই বা কেন? বিনয়কে হয় সে লক্ষ্য করছিলা আড়ালে থেকে, হঠাৎ চোখচোথি হয়ে গিয়েছে।

বিনয় পথ চলে কিক্তু তার মনের মধ্যে অহেতুক একতা অসোয়াস্তি তাকে যেন পীড়ন করত্ত থাকে।

মাঝের মহলের দোতলায় খান-দুই ঘর ওদের থাকবার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন করে নেওয়া হর্যেছিল। এবং মাঝেের মহলে যেতে হলে ‘কেয়ারটেকার’ মনোহরের এলাকা পার হয়ে যেতে হয়।

সিঁড়ির কছেই মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিনয়ের। মনোইর গোটা দুই হ্যারিকেন জ্রেলে উপর উঠছিলে।

বিনয়কে দেখে মনোহর প্রশ্ন করে, এই যে দাদ!্াবু! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? বড়বাবু আপনাকে খুঁজিলেন!

বড়বাবু, দিদিমণি এঁঁা সব কোথায় মনোহর?
উপরের দালজন বসে চা খাচ্ছেন।
বিনয় মনোহরের आাোআগেই অন্ধকরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উढে গেল।
প্রকাজ্ড টানা বারান্দার এবঙলে ছেট একটি বেতের টেবিলের দু’পাশে বসে সুজাতা ও বামদেব চা পান করহিলেন

পাশেই আর একটা চেয়ার বোধ্য হয বিনর্য়র জন্ই খালি পড়ে ছিল। টেবিলের পাশেই একটা স্ট্যাণ্ডের উপরে একটি প্রজৃলিত ঢেবিলল্যাম্প। জায়গাটায় একটা অশ্পষ্ট আলোছায়া।

বিনয়ের পদশব্দে বামদেব ఆ সুজাত দুজনেই এ্রককসঙ্গে ফিরে তাকায়।
এই যে বিনয়, সারাদিন কোথায় ছিলে?
বিনয় খালি চেয়ারটার জপরে গা ঢেলে দিয়ে বসতে বসতে বললে, আপনার রত্নমঞ্জিল সারভে করছিলাম মেসোমশাই।

সুজাতা ককান কথা না বলে ততক্ষণে বিনয়ের জন্যা চায়ের ক্সপে চা ঢেলে চামচটা দিढ़ে চিনি ও দুধ মেশাচ্ছিল। সে কেবল আড়চোvে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাল।

বামদেব চয়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এখানকার বনজभ্গলে ঙনছি নানা বিষধর সাপ আছে বিনয়। একটু সাবধানে চলাফেরা করো। বরং একা একা না ঘোরাফের্যা করে মানোহরকে সঙ্গে নিও। এখানকার সব কিছু ও জানে।

মনোহর দু’াতে দুটো জ্রলন্ত লণ্ঠন নিয়ে ততক্ষণ উপরে উঢে এসেছে।
বামদেবের কথাগুলো তার কানেও প্রবেশ করেছিন্ন। সে বললে, হ্যাঁ দাদাবাবু, এখানে সাপের ভারি উপদ্রব।

বিনয় তৈরী চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আরামসূচক একটা শব্দ করে বললে, সাপের ভয় থাকুক আর যাই থাকুক মেসোমশাইআপনার রত্নমঞ্জিলের উপরে কিক্তু ভারি একটা মায়া পড়ে গিয়েছে আমার।

বামদেব হাসতে হাসতে বললেন, কেন হে, এই পুরনো ভাঙা বাড়ির মধ্যে এমন কি পেলে ?

আছে মেসোমশই আছ్, আমার মন বনছছ আছে, নচেৎ-
বল কি বনছিলে!
নঢেe ঐ বানু গুজরাটী বাবসাদার এই ভাঙা বাড়িট ক্নিববার জন্য অমন করে হন্যে হয়ে आপনার পেছ্নে ছুটে বেড়াত না।

কি জানি বাবা, আমার তো মনে হচ্ছে মিথ্থে এ-বাড়িট নিয়ে একটা সোরগোল করা হচ্চে। জবাব দেন বামদ্র।

বেশ তাই यদি হবে, তহরে ঔ চিচিচিারই বা কি অর্থ বলুন আার আপলার কলকাতার বাড়িতে অমন ঢোরের উপদ্রবই বা কেন্ন ইদানীং হচ্ছিল?

বামদদব বললেন, চোরের উপদ্রবের চইতেও এ চিঠিটিই গঙগোলের সৃষ্টি করঢছ বেশী।

কিস্ুু গণগেগে কি কেবল ঐ বেনামা চিঠিটিই সৃষ্টি করেছে লেসোমশাই, আপনার পৃর্র্পুর্বেরে সেই সোনার কল্লন!

তুমি কি সতিই মান কর বিনয়, অই রতত্নমঞ্জিনের সল্গে ঐ সোনার কক্কনের কোন বোগাব্যোগ আছে?
 সন্দেহ করষ্নে!

সুজাত এবারে আলোচনার মাঝখাল্ন বাধা দিল, কি হর্যেছু তোমাদের বাবা বল তো?

 সে ব়্ুম্রিল নিয়েই বাঙ্ত সারাঙ্ষণ।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যথন বের হচ্ছিন সুজাত সামনে এমে দাঁড়ির্যেছিন, কোথায় यাচ্চ বিনয়, বলেছিন্ন সুজ্জা।

বেখান্ই যাই না কেন, কালোজিরে যাচ্ছ না!
बাকুর সল্গে যাচ্ছে কে! যেভে হহী একা ফ্ব।
তাই শেও!
যাবই তো। একxবার যাব। মুখ ঘুরিয়ে বলেছিন সুজাত।
একা একা মজাসে সব জায়াায় ঘুরে রেড়াব, কোথাও কালোজিরেকে সলে নেবো না। বনেই বিনয় এগিক্যে যায়।-চলनুম।

টেবিলের একপাশ ঐদিনকার সংবাদপর্রা ছিল, সেটা হাতে করে বামদ্দে ঘরে চলো গেলেন।

বিনয় অার সুজাত বসে রইন।
অनা সময় হলে বিনয় এই সুব্যেগে সুজাতার অভিমান ভাঙাবার জনা তৎপর হত, কিত্ট আজ जার মন ত্র মুহৃর্তে जন্য চিক্তায় আv্থন ছিন।
 লোকচটর কথাই। লোকটা কে? इুাৎ তার সর্গে চোখচোখি হөয়ায় অমন করে পালিত্যেই বा গেन কেন ?
 এসেছে সে-সব কাজ্জ চিরদিনই সে পোক্ত। কারণ গত দশ বহ্র ধরে ঐ ধরন্রে কজ্ের দ্মারাই সে জীবিকানির্বাহ করে আসছে।

প্রথম এবটা দিন ছট্টুলাল রত্নমঞ্রিলের আলেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিসুু বাইরে থেকে রত্নমঞ্রিল সম্পর্কে কোন ধারণা কনা সষ্ভবপর হন না তার পক্ষে।

চট্ করে রর্নমঞ্জিলের মধ্যে চুকত্ও সাহস হয় না।
 পারে, লোকটঁ বিলষ সুবিব্ধের হবে না।

ছুদ্লাল তার আস্তানা নিট্যেছিন স্ষেশনের কাতে একটা হোটেল।
দ্বিতীয় দিন সক্ষার দিকে দুরতে ঘুরতত ছটুলাল রত়ুমঞ্জিলের পশাৎদিকে গিক্রে হাজির शल।

অঞ্ধকরে বাড়িটা একটাকালো ছ্যার স্রপ যেন।
आচ্ম্木 কাঁধের ওপরে কার মৃদু স্পশ্শ পের্যে চমকে ফিরে তাকাল ছঘ।
आবছা আলোছ্যাশ দীর্ঘকায় একনা মৃর্তি ঠিক তার পশাতে দাঁড়িয়ে।


 निজেকে সে সামলে নেশ।





সোজা কথায় জবাব না দিস তো গनা টিপে लেय কল্ল chucl
এবার আর ঘআ্যু প্রতিবাদ জানাবার চেচ্ঠা করে না।
শক্তু ঠौंই। এখান চালাকি চনবে না বুঝতে পেরেহিল পে।
বল্ কাল থেকে এখানে কি মতলবে ঘোরাহেেরা করহহিস?
কি आবার মতনব! এমनिই দ্খছি্নাম বাড়িটা।
এমনি দ্খছিলে চাঁদ! রৌা চানাকি করবার জয়গা পাএনি?
সত্তি বন্ছি দোন্ত-

 কब্জিটা চেপে ধরে, চল্ आমা সজ্গে। সত্যি কথা বলবি তো ছেড়ে দেব-নইলে ছাড়াহ্ ना।
 প্রতিবাদ করবারও সাহস পায় না ছট্য! আট-দশ মিনিট প্রায় অন্ধকারে বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টানতে টননত্ একটা ঘরের বদ্ধ দরজার সামন্ে এসে থমন।

मাঁড়া, পালাবার ঢেষ্টা করেছিস কি মরবি!

घরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। লোকটা কোমর থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুললে।

ছট্র এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে তথন।
घন অন্ধকার বনজঙ্গল, বিশেষ করে অপরিচিত জায়গা, ছুটে পালাবারও উপায় নেইই।
ডান হাতের কঝ্রিটা ব্যথায় টনটন করছে। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলছে। লোকটা এবারে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ভিতরে আয়।

অজগরের চোথের সামনে বন্য জস্টুর যে অবস্থা হয়, ছুট্রওও সেই অবস্থা। সুড়সুড় করে একান্ত বাধ্যের মত এক পা এক পা করে ছট্মু ঘরের মধ্যে গিয়ে ছুকন্ন।

বোস্।

## $\mathfrak{l l}$ नয় !

সুজাতা ও বিনয় বসেছ্নিলা
সামান্য ব্যবধান দুজনের ম<ধ!। দুজনের মধ্যখানে মাত্র ছোট একটা বেতের টেবিল। টেবিলের ওপরে কাচচর টিপটটার মট্যে হয়ত খানিকটা ঠাণ্ডা চায়ের তলানি ও ভিজে নিংড়ানো কতকগুলো চায়ের পাতা। গোটতিন্নেক চায়ের তলানি সমেত চায়ের কাপ। স্ট্যাত্ডে ওপরে জ্রলছে ছোট টেবিলল্যান্পট।

রাগ করেছে সুজাতা। নিশ্যয়ই রাগ করেढে, यদিө সৌই রাগের সক্গে মিশে আছে একটা উগ্র অভিমান। রাগ আর অভিমানের মেশামেশিতি মুখখানা একটু গভ্টীরই মনে হচ্ছে সুজাতার। ঠোটটর কোণে বিনয়ের বক্কিম একটা চাপা হসসির নিঃশশ্দ প্রকাশ।

রাগ আর অভিমান যাই হোক, বিনয় জানে সুজাতা এখন চট করে উढঠ যাবে না।
মান ভঙিি়ে কথা বলবার একটা অবকাশ দিচ্চে সুজাতী বিনয়কে।
সত্যিই তো, সুজাতা যে ওদের সঙ্গে বহরমপুর এসেছে সে তে ওরই সঙ্গ-আকর্ষণে। বিনয়ের সান্নিধ্যকক একটু ঘনিষ্ঠ, আরো একটু নিবিড় করে পেতেই। নয় কি! সেই বিনয়ই यদি তাকে অবহেলা জানায়, রাগ-অভিমান হয় বৈকি। না, সুজাতার দোষ নেই।

বিনয় এবারে আপন মনেই সুস্প্টভবে হাসল, তবে নিঃশব্রেই।
তারপর শ্রীমতী কোকিললাঞ্ছিতা!
কিন্ত নতুন নামকরণেও সুজাতা ফিরে তাকায় না। যেমন নিঃশব্দে বসে ছিল বসে রইল।
শ্রীমতী কৃষ্ণা—শোন শ্রীমতী কালোজিরে, রাগ করে যদি কথই না বনো ঢো আজ দুপুরে यা সব অত্যাশ্র্য ঘটনা ঘটেছে কিছুই শোনা হরে না কিন্তু!

কে ওুনেে চায়! গোড়া কেটে আগায় জল না ঢললেেও চলবে।
তা চলবে না বটে, তবে ঐ যে বলनাম অত্যাশ্চর্ম ঘটনা শোনা হবে না!
এবার ঘুরে মুখোমুখি বসল সুজাতা। বোঝা গেল মুখে না বললেও মনে মনে সুজাতা বিনয়ের কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

কি, বলব না বলব না।
কে বারণ করেছে বলতে!
ওনব বলেও তো কেউ সাড়া দিচ্ছে না!
কিরীটী অমনিবাস (১২)—>৭

ভণিতা না করে বলে ফেললেই তো হয়। কালা তে নই যে শুনতে পাব না।
তা নয় বটে, তবে কানের সঙ্গে মনের একটা যোগাযোগ আছে কিনা। কথাতুলো বলে একন্ত নিস্পৃহভাবে বিনয় সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে তৎপর হয়ে উঢে। বিনয় আবার হাসে।

এবারে সুজাতাই জগাদা দেয়, কই বললে না কি বলবে বলছিলে!
বিনয় আর বিলন্ব না করে দ্বিপ্রহরের তার সমস্ত অভিযান-কাহিনী যতটা সম্তব সষ্ঠুভাবে বর্ণনা করে যায়। কোন কিছুই বাদ দেয় না।

লোকটা কে বরে তোমার মরে হয়! সুজাতা প্রশ্ন করে।
সেই থেকে তো সেই শ্মশ্রুক্টন্ৰ্্জণ্ডিত মুখখানার কথাই ভাবছি। কে হতে পারেন তিনি! বুঝতে পারছি না এখনো।

বাবাকে বললে না তো কিছু?
না, বলিনি। ব্যাপারটা আগে ভাল করে থ্থেজ না নিয়ে আনাজানি বা হৈচে কর্রতে চাই ना।

## তোমার কোন কিষ্হ স্দ্দু হয় নাকি?

নিঃসন্দেইই বা একেবারে হढু পারছি কই।
আচ্ছা কোন পাগল-টাগল নয় तov?
পাগল-টাগল হতে বাধা তে লেই, তবে অমন জায়গায় ঐ সময় হঠাৎই বা কেক্ল অমনধারা এক পাগলের आবির্ভাব হল। आর হলই যদি, অমন করে হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শ্রীমান পাগল নিজেকে অপসুত কর্নলেন কেন ভীতচকিত ভাবে?

তাই তো! তা হলে?
দাঁড়াও, ব্যুস্ত হুলে চলবে না। এটা রত্নমঞ্জিল-ন্নবাবী ামলের ব্যাপার সব!
তার মানে? তুমি কি বলতে চাও বিনয়?
বলতে তো অনেক কিছুই চাই, তবে বলতে পারছি কই! স্বই ভए কেমন এল্লোমেলো হর্যে যাচ্ছে! সন্দেহ ও মিস্ট্রি যে ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে।

তুমি কি তাহলে বলতে চাও বিনয়, এ-বাড়ির সঙ্গে ঐ লোকটার কোন যোগাযোগ আছে?

আছু কিনা সত্তি জানি না, তবে থাকলে আশ্চর্য হব না! গোড়া থেকে এ বাড়ির সমস্ত ব্যাপারগুতো একবার ভেবে দেথ তো কালিক্দী। সেই সুবর্ণকক্কন, তোমদের বাড়িতে ঢোরের উপর্যুপরি উপদ্রব। কঙ্কনের পূর্ব-ইতিহাস। তারপর এ-বাড়ি কেন্নবার জন্যা রানার আবির্ভাব ও এ-বাড়ি ক্রুয়ের ব্যাপারে তার জেদাজেদি। ওরই মধ্যে আর এক ক্রেতার আবির্ভাব। টাকার অঙ্কও বাড়ে। সবশেষ সেই উড়ো চিঠি। টুকরো টুকরো ঘটনাগ্ডলোকে যদি একসুর্রে গাঁথি তবে কোথায় আমরা পৌছই ভাব তো একবার!

সত্যি, আজ কিস্ত সমস্ত ঘটনাগুনো খাপছাড়া যোগসূত্রহীন বলে সুজাতার মনে হয় না।
কিল্তু কি রহ্স্য থাকতত পারে এ সব কিছুর মধ্যে? সুজাতা প্রশ্ন করল!
আমিও তো সেটটই ভাবছি কালী। কিন্তু কিছুই এ পর্যন্ত ধরতে পারছি না। অথচ এবাড়ির ব্যাপারে ক্রমেই যেন বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করছি। অবশ্য একটা বাপারে অমি স্থিননিশিতিত হত্যেছি-

কि?
রত্নুম্জিল বিক্রি করা হবে না—লক্ষ টাকার বিনিময়েও না। মেসোমশাইকে এইই রত্নমঞ্জিল বিক্রি করতু কিছুতেই আমি দেব না। শেষের দিকে বিনর্যের কণ্ঠে অদ্ডুত একটা দৃঢ়তা স্পধ্ট হয়ে ওঠঠ যেন। সুজাতা বিনয়ের মুথের দিকে তাকাল। ল্যাম্পের আলোয় মুখখানা যেন কি এক চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে, চোথের তারা দুটোয় একটা স্থির প্রতিজ্ঞার দীং্তি ঝকঝক্ করহছ যেন।

মুহূর্তের জন্য বোধ হয় বিনয় চুপ করেছিল, হঠাৎ কিসের একটা স্পষ্ট শব্দে চকিভে পিছ্ন ফিরে অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তীক্ষু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে—কে ওখানে

সিঁড়ির মুথে স্তৃপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়া যেন নড়ে ওঠঠ।
বিনয় ততক্ষণে উঠে দঁড়িড়ে়েছে।-কে ওখানে? বলতে বলতে এগিযে यায় বিনয় সুজাতাও উঠে দাঁড়ায় কৌতুহলে, উত্জনায়।

আজ্ঞে আমি মলোহী দাদাবাবু-দ্বিধাজড়িত স্থ্রলিত কণ্ঠে অন্ধকার হতে জবাবটা এল কে, মনোহর! অन्ধকলে ওখানে দাঁড়িয়ে कि করহ?
आজ্ঞー
এদিকে এস।
বিনয়ের ডাকক মনোহর পায়ে সা<়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।
কি করছিলে ওখানে অন্ধকারে দাড়িয়ে মলোহর? বিনয়ের মনের মধ্যে সন্দেহ থাকলেৎ কিন্তু কণ্ঠস্বরে সেটো প্রকাশ পায় না।

আজ্セে নীচে ছিলাম, যেন আপনারা ডাকছ্কে ভনन উপরে আসছিলাম-
কোনমতে ঢেক গিলে একইা জবাবদিহি দেবার চ্ষ্ঠা করে যেন মনোহর। বিনয়ের ওর কথাগুলো শুনে ও বলবার ভঙ্গি দেৰে তাই-ই মনে হয়।

বিনয় মনোহরের কথা ওনতে ওনতে তার মুত্খর দিরে তাক্য়ে দেখছিল। কিফ্ মনোহরের মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। কোনরূপ বৈলক্ষণাই তাতে যেন নেই। বোকা বোকা নিরীহ সরলতা যেন সমস্ত মুখখানা ব্যেপে রয়েছে। চৌথের তারায়ও অনুৎসাহিষ সরল দৃষ্টি।

কিন্ত আমরা তো কেউ তোমাকে ডাকিনি মনোহর!
আঞ্ঞে আমার যেন মনে হল, উপরে থেকে আপনারা আমায় ডাকলেন-
না ডাকিনি, তুমি নীচে যাও।
মনোহর আর দ্বিতীয় বাক্যব্য়় না করে নিঃxব্দে নীচের সিঁড়ির দিকে অখ্রসর হল। ক্রমে মনোহরের পদশব্প সিঁড়িতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।
নির্বাক বিস্ময়ে সুজ্জত এতক্মণ সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিল।
মনোহরের কৈফিয়ত শুনে সুজাতা স্পষ্টই বুরেছিল মনোহর মিথ্যা বলহে, কার চারদিকে একটা স্ত্ধতা, তার মধ্যে তারা কেউ ডাকলে স্পষ্টই শোনা যেত। তাছাড়া উপরে ডাক নীচে পৌছন্নের কথা নয়। তই মনে হন তার, বিনয়ের কথার জবাবে সম্পূর্ণ ৷ে মিথ্যা বানিয়ে একটা জবাব দিয়ে গেল। সুজাতা বললে দেখ আমার যেন মনে হচ্ছে, লোকট আমাদের কথা শোনার জনাই উপরে এসেছিল, ধরা পড়ে গিয়েছে।

বুবরে পেরোি বৈকি সৌ।। বিনয় বলে।
বললে नা কেন্ন মুৰের ৫পরে লোকটাকে?
 मानि?
यদি সতিই লোকটার মধ্যে সন্দেহের কিছু থাকে, जাহলে প্রথমতঃ মিধ্যা দিত্যে লোকটা জানিয়ে দিয্রে গেল সে কি চরিত্রের লোক! দ্বিতীয়তঃ ওকে যে অবিশ্ধাস কননাম এটা ওকে ना জানিয়ে বৃबিয়ে দিলাম ওকে আমরা সন্দেহ করিনি? जাতে করে যদি সতিই লোকটার মনে কোন দूরভিসন্ধি থাকে जো নিঃসল্দহে ও ওর পণে এগির্রে যারে।

人िद्ध
না, छয় নেইই সুজাজ, আমরা ఆকে চিনলাম এবং ఆর ఆপরে নজরও রাথতে পারব গ্রার থেকে। यদি তেমন কিছ্ থাকে-

তহলে এ বাপারের পরে৫ ওকে এ বাড়িরে রাখা যুভ্ত্যুক্জ হবে কি! বাবাকে-





কিষ্ট তোমার এ यুষ্ভি মানতে পারছি না বিনয়!
ব্যস্তু হয়ে না। এতमिনের একটা বিপাসী লোকককে হঠাৎ সন্দে করে জকে অবিশ্মাস


किनয় হেনে সাক্ক্না দেয় जয় नেই, आমি সত্ত থাকব।

 চিভ্ৰাঁ।

 जারা চোেে পড়ে।
 निষৃতি রাজের একতরা বেন বেজেই চলেঢে बিं बिं রবে।

মনোহরের ব্যাহারটা বিনশ়কে কেবল বিস্মিত করেনি ভাবিতও করে তুলেছে। সুজ্রাতার সন্দে মিথ্যা নয়, সতিই মন্নাহর সিঁড়ির মাথায় অন্ধকারেও আষ্যেোপন করে ওদ্দর কথ্থাবর্ত শোনবারই চেষ্টা করকছিল।

## কিষ্ট बেন

এ-বাড়িতে অনেকদিনের লোক ঐ্র মনোহর। পাক্মনো বাশ্ের মত পেটনো মজবুত শরীর। শরীর্রে কোধাও এতটুক भুঁত নেই নির্ভিজাল। বলতে গেলে বাড়ির মালিকের অनুপস্शিতিতে মনোহরই দীর্घদিন ধরে হয়ে ছিন এ-বাড়ির সর্বেসর্ব।। বামলেব কতিত

কালেভష্রে এभানে এলে® এ-বাড়ি সম্পর্কে जতকাन जার কেনইই আध্র ছিল না।
 ছ্লি না। এবং এ-বাড়ি এইजারেই হয়ত পড়ে थাকত, यদি আচম্बা তজরাঢী ব্ববসাদার রানা बই বাড়ি ক্নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত।

কিষ্ট হঠাৎ রানাই বা এ-্বাড়িটা কেন্নবার জন্য এত আधাহহ্বিত হয়ে উঠল কেন্ন?
আাগড়ই বাসনের ফাষ্টীরি থুলবে স্রেফ একটা বাজ্রে কথ্য। এ-বাড়़ ক্নেবার পিছনে आসन উत্দেশ্য বে जার অন্য, সৌা বুঝজত বিলয়ের অন্তত কষ্ঠ হয়নি।

বাড়িন সে কিনতত ইচ্ুুই ঔধু নয়, বিশেষভাবেই ইচ্মুক। উল্দেশাটাই বা কি?
বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে নিশয়ই। নচেৎ বাড়ির মূन্য বাবদ অই ভাঙা সেকেলে
 ঢनতে এগিহ্রে আসবে না। বিশেষ করে রানার মত একজন বানু ব্যবসাদার। যারা প্রতি টাকার পিছেন্ন অক্ক ক<ে লাভটা বুঝো চলে এবং ওষু রানাই নয়, আরো একজন থরিদ্দর অগিয়ে অসেছে বাড়িটার জना।

সেদিন রাত্রে কিন্রীটীর সলে কश্মা বলেও সেই রকমই মলে হয়েছে বিন্যের।

## n मশ n

এবুট্ তন্দ্রামতఆ यদি আসত! চেখের পাত থেকে ঘুম ভেন আজ একেনেরে লোপ পেশ্যেছে!

সত্ত, আজ রাতে ঘুম আসবেই না নাকি! মাথ্র বানিশের তলায় হাত पুকিয়ে হাতঘড়িঁা বের করে ঢোথের সামনে তুলে ধরন বিনয়।

অभ্ধকারও রেডিয়াম ডায়ালের সময়-সক্কেতের অক্ষরওলো জোনাক্রি আলোর মত জ্রনজ্রন কন্হা

আশ্চর্য, রাত দশট্ট বেজে দশ মিনিট মাত্র!
শय্যা হতে উঠ্ঠে পড়ন বিনয়। চোথেমুথে எকদু জল দিল্লে। যদি घুম আलে!
घরের কোণে মাটির সরাইয়ে ঠাণ্গ জল ছিল, দেই জল গাতত ঢেনে বেশ করে চোেে মুণ্েে घাড়ে ঝাপট দিয়ে ভিজ্রিয়ে দিল।

রাব্রি জাগরণের ক্বাণ্তি যেন অনেকটা প্রশমিত হয়।
এগি<্েে এসে একটা সিগার্েট ধরির্যে বিনয় শিয়রের ধারে খোলা জানানাট় সামনে मাঁড়ায়।

 आएে।

অन্ধকার যেন জায়গায় জায়গায় এশদু বেশী ঘন হয়ে উঠেছছ। একমু বেশী স্পষ্।
অই বাগান অত্রিক্ম করেই নাট্মন্দির এবং তার পশ্চাতে সেই মজা দিষিট।
অनামনन্ক বিनয় সিগারেটটায় মূদু টান দিছ্ছিল, সাম্ের অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে
 মত লাল আলো দেখ্য যাচ্ছে যেন। আলোট মাটি থেকে হাত-চার-পাচ উপরেই হরে বলে




इू মিনিंট সময় প্রায় লাল আলোঢ শুৰ্যে অন্ধকরের মধ্যে এদিক-ఆদিক দুলে দপ করে একসময় আবার নিঙে গেল।

 তর্জनो ও মধ্যমায় একট্টা তাপ অনুহুত হয়।
斤िल্যে পা দিয়ে মাড়িয়ে घভ্যে নিভিয়ে দিল বিনয়।

 দেখেছে ওখান যাতায়াত্র কোন পথ লেই।

লেব সীমানায গ্রচীর।
মন স্ছির করে ফ্েেে বিনয় এবার অর কালক্ষেপ করে না।
বালিলের তলা থেকে পাচ-সেলের হান্টিং টচঢা হাতে নিয়ে গার্রে একটা শাট্ট চড়ির্রে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিনয়।





বিলেষ সাবধানতার সঙ্দে মধ্যে মধ্যে হক্তৃৃতত টর্চের আলোর সাহা্যে অদিক-ఆদিক থর অনুসभ্ধানী দূष्ठिढ দেখতে দেখত্ এগিত্যে চলল বিনয়।

হঠাং মাঢির আগাছ্র ওপরে একটা বর্জু ওর দৃষ্টিকে আকর্বণ করে। একটি বর্মা চুরৃটের্র জ্রনণ্ত শেবাংশাহু।

 ভেসে বেড়াচ্ছে তখনো।
 অবিসং্বাদিত প্রমান। কে৬ ছিন এখানে এবং ব্যে ছিন সে দুরুঁ-সেবনে অভगু।

প্পাড়া চুকৃটের জ্রুন্ত লেষাশ্শ মাটিত্তে ঘষ্寸ে নিভিয়ে পকেটটে ভরে নিয়ে বিনয় আবার


অन্ধকরে ঘুরূত घুরতে অन্যমনা হয়ে অবশেষে বিনয় একসময় একটা জায়গায় এসে পড়़ যার আলেপাশে বেশ গভীর জभল। cেয়া হতু আর পথ চিনে উ১তে পারে না বিনয়। সর্বনাশ! এ এ কোথায় घুরতত ঘুরতে এসে পড়ন সে? বেদিকে পা বাড়াতে যায় আগাগাছ্
 করে নেওয়াই দুঃসাধ্য। বুল্গে লতায় পা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে ক্রেদাক্ত সরীসৃপপর মত।

 রত্রমজ্জিনেেও হদিস পায় না। घन আগাছ ও বুল্না গাছপালায় দৃষ্টি ব্যাহত হয়।



বিস্মিত হত্চকিত বিনয় এদিক-ঔদিক তাকায় অঞ্ধকার। কে? কে হাসনে অমন করে? কে?

आবার সেই মিষ্টি থিলখিল হাসির তরাপ বয়ে গেল।
কে-কে হাসছ? চিৎকার করে বলে বিনয় যেন মরীয়া হয়ে, কিষ্ট চিৎকার করলেও শধ্দান য্যে গলা দিত্রে স্পষ্টতরে উচ্চারিত হয় না।

প্রতুত্তরে আবার সেই शাসি শোনা যায়।
কে? কে?
आমি। মেল্যেनী কc্ঠে প্রহুাজর এনী এবারে।
पूমি কে?
आমি রা|্রি।
রা冋্রি!
शঁँ, পথ হারিয়ে ঢেলেছে্ল তো?
 কিজ্ট বিনয় শাউকে দেখত্ পেলে না।

बোথায় তুমি?



भข খूँ(জে भाব ना!
 डীষণ সাপ জই জায়াটয।

সাপ!
शু।। অার বেশীক্কন পথ থুঁজতে হবে না, ওরা এলো বলে।
काরা?
কালসাপ সব। মা-মনসার .ঢেলারা!
पूমিও তে आছ!
आমাকে ওরা চেনে, আমায় ছোবল দেবে না!।

একসময় বিনয়ই আবার প্রশ্ন ' করে, আছ না চলে গেলে?
যাইনি, আছি। কিলুু কেল বলুন जে? জবাব এন।
आমাকে একুু পথটা লেথিয়ে দাও না!

বা রে আব্দার! আমি পথ দেখাতে যাব কেন!
পথটা খুঁজে পাচ্ছি না যে-
উঁঁ্ম। দেবো না।
দেবে না?
না ঠিক আছ্, একটা শর্তে পথ দেখিয়ে দিতে পারি-
ক. শरত্ত?
রত্নমঞ্জিল ছেড়ে চলে যাবে বল! কথা দাও, তাহলেই পথ দেখিয়েদেবো! রাজী আছ আমার ঐ শর্তে?

ना।
তবে থাকে। ভাবছ দিনের বেলায় পথ খুঁজে পাবে! তা হচ্ছে না, তার আগেই তোমার মৃতদেছ রাণীদিঘির পাঁকের তলায় পুঁতে ফেলবে।

কে-কে পুঁতে ফেলবে?
কেন, দুর্বাসা মুনি!
দুর্বাসা মুনি? সে আবার কে?
এসে যখন ঘাড় টিপে ধররে তখনই জানতে পারবে দুর্বসা মুনি কে! ৫ার চাইতে যাও না কলকাতায় ফিরে। কেন মিথ্যে প্রাণ দেবে!

প্রাণের ভয় आমি করি না।
প্রাণের ভয় করো না!
ना!
আবার কিছুক্ষণ স্তদ্ধতা। কোন পক্ষেরই কোন সাড়া নেই। হঠাৎ আবার মেয়েটির কষ্ঠস্ধর শোনা গেল, এবারে একেবারে পাশে, এস, আমার হাত ধর।

आশ্যর্য!
চকিত কণ্ঠস্বর গুনে বিনয় ফিরে তাকিত্যেছে। সামানেইই অন্ধকারে ত্ণনবতী এ্রক নারীমূর্তি। প্রসারিত হাত।

হাত ধর! গুঠ্ঠবতী নারী আবার আহ্রান জানাল।
সে যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উটেছে একটা চকিত বিস্ময়ের মত।
চল আর দেরি করো না, টের পেলে বিপদে পড়বে।
মষ্ত্রমু,্भের মত বিনয় হাতটি তার বাড়িয়ে দিল। একটি কোমল হাত তার মণিবন্ধ চেপে ধরল। স্পর্শ তো নয়, একটা পুলক-কোমল শিহরণ! রহস্যময়ী পথ-প্রদর্শিকার এই পথ যে অত্যন্ত সুপরিচিত, চলতে চলতে বিনয় খুব ভাল ভাবেই সেটা বুঝতে পারছিল।

ফনীমনসা ও কাঁটবোপের মধ্যে দিয়ে অন্যথায় এই অন্ধকারে অক্লেশে সহজ গতিতে ঐভাবে করো পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সন্তব নয়।

নিঃশবেরেই দুজনে অন্ধকারে কাঁটবোপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছিল্। এবং ঠিক ঐ মুহ্রূত্তটিতে বিনত্যের সমস্ত মন জুড়ে একটিমাত্র স্পর্শের অনুভৃতিই তার সমগ্র চেত্তাকে যেন একটি মিষ্টি-ন্নিপ্ধ সৌরভের মতই আম্মাদিত করেরেরেছিল, যে কোমল পেলব মণিবন্ধটি সে পরম বিশ্ষাসে ও আশ্বসে নিবিড় করে ধরেছিল তারই স্পর্শটুকু।

মিনিট-পাঁচ-সাত ঐভাবে চলবার পর হঠাৎ পথ-প্রদর্শিকা বলে উঠল, উঃ, হাতটা যে

গেन आমার! कि শब হাতের মুচोা आপনার!

 যেতে পাররেন!

বিনয় তাকি<েে দেখল, এ সেই জায়গা উ্্যান্রে মধ্যে আজ রাত্রে বেখালে লোতলায় নিজ্রের শোবার ঘর্রে জানালা থেকে সেই লাল আলোর নিশানা চোে পড়েছিি। ঘ্nা, এবারে সে চিন্ন রত্নমষ্জিনে যেতে পারবে। পথ হারাবার ভয় নেই একমু এগির্যে গেলেই সেই নাট্মন্দির। তারপর ঢো সব তার চেনাই।
 vमिকে जাকাচ্ন।

আশেপাশ্ে जার কোথাও সেই ম্পপপৃর্বের রহসাময়ী পথ-প্রদর্শিক নেই। যাদুর মতই অন্ধকরে কোথায় মিলিয়ে গিয়ৈেেে। তথাপি বৃথাই অদিক-ఆদিক দু-চার পা অधগর হয়ে


করো কোন সাড় নেই। অকস্মাৎ সে স্বপ্পের মতই যেন মিলিয়ে গেল অক্ধকারে। কেবন


এদিকে রাতও প্রায় শেষ হख্রে এन।
 ভেন সারাটা রাত জোে থেকে এথন বিমিয়ে এলেছে। जাদের ঢোথে বুপি ঘুম লেগেছছ।

নীচের অই সদর দরজাঁ जে বক্ধ থাকার কथा tथाना আছে কেন্ন
এথन মন্ন পড়লো, যাবার সময়ও দরজাটা এমনিই্ থোলা ছিল। দরজজাট ব্ধ করতে


মনোহর।
এত রাত্র মনোহর বাড়ির বাইরে কে小ায় লির্যেছিন?
মনোহন! ডাকে বিনয়।
মনোহরও বোধ হয় বিনয়কে দরজার গোড়ায় দেখবে প্রত্যাশা কর্রেনি ঐ সময়। বিনয়াকে দরজার সামনে দেথে মনোহরও থমকে দাঁড়িক্যেছিন্ন।

দাদাবাবু आপনি!

মনোহ্র তখন তার গাল্যের ঢদরের নীচে একটট কি যেন লুক্কেতে বাঙ্য।
বিনভ্যের সে বাপারটা নজর এড়ায় না।
आ区্ঞ, এই একদু বাইরে গিয়েছ্লিাম।
কৃন গির্যেহিলে?
এই তে কিছুম্ম আগে।

আঙ্ভ না। बই जে মিনিট দশেক হনে।
কিষ্ট এভাবে রাত্রে সদর খুলে রেঙ্খ গিত্রেছিনে, যদি ঢোর-ढোর ছুকত!

মনোহর হেসে কেনে，চোর এখানে আসবে কোথা থেকে বারু！মনোহর দাশের লাঠিকক जয় করে না এ ত্মাটে এমন কেউ নেই বামু।

বিনয় বুষতে পারে，আর কथা বাড়িয়ে লাভ নেই। লোত্লার সিंড়িন দিকে পা বাড়াল। সিंড়ি অত্র্র্ম করে নিজের নির্দিষ ক্কে এনে প্রবেশ করল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেথল，রাত প্রায় পৌনে－পাচটা। आর घুম্মেবার ঢেষ্টা করেও কোন লাভ নেই। একটা সিগারেটে অগ্নিসৃ্যোগ করে বিনয় খ্যোলা জানালাটার সামন্ন এসে দঁড়াল।

শেবরাতের হাওয়া ঝিরঝির করে একটা স্লিক্ক পরশ দিচ্ছে। বার বার মন্নর মধ্যে এলে

 র্রেে গিব্যেছে।

সমগ্গ বাপারটা যেন এখনো বিশ্রাস করতে মন চইছে না। ঐ জঙ্গলের মধ্যে কে小া থেকে এढ়ো ঐ লেয়েটি！আর সে জননলেই বা কি করে শে，বিনয় কাঁটারোপের মধ্যে পথ হারিয়ে কেেলেছিন！তবে कি আগে হতেই মেয়েটি जাকে অনক্ষ্য থেকে অনুসরণ করছিলি！

মের্যেট বলেছিলি দूর্বাमা মুনির কথা কক সে দুর্גসা মুনি！মের্যেটি তাকেও ভয় করে।

 ख্যেলে দিত্যে বিনয় শয্যার উপরে এসে গা এলিয়ে দিন্ন।

## ॥ এগার ॥

जজগরের চোখের সম্মোহনে যেমন শিকার সামনের দিকে পাভ্ পাশ্যে এগিয়ে আলে，ঠিক ত্মেনি করেইই ছটুলাল এগির্যে গির্যে মাচ্তিতই বসে পড়লো।

হাত বাড়িয়ে লোকটা घরের কেণে প্রজ্ণলিত প্রদীপপে শিখাঁ এবদু উস্রে দিন।
आলোর অতে করে বিলেষ উনিশ－বিশ হন বলে মনে হয় না，তবে প্রদীপপর সেই
 স্পষ্ট হর্যে উচেছে লোকটার চেহার।
 অটুটই আ巨ে। পরিষানে একটা লাল রহয়্যের কাপড়। খানি গা। গলায় একট্ট রুদ্দাক্ষে মাनা।

 জ্রিনছছ দু খハ্ভ জ্বলন্ত অঙ্গরের মত।

সে ঢোথের দিকে বেশীক্কন তাক্ষ্যে থাকা यায় না।
ছুল্নাল দৃষ্টি ঘুরির্যে ঘরের চারপাশ্ এক্বার তাকান। घরের মধ্যে আসবাব বিশেষ কিছ্হ
 একটা মাটির কুঁজ্ো ও গোঢা দুই আ্যানুমিনিয়াম্মের ঞ্মাস ও থালা।

इঠাৎ ছট্যুলাল পুনরায় লোকটার ভারী গলার প্রশ্নে চমকে উঠল, তোর নাম কি? ছটুলাল যেন প্রশ্নটা শোনেনি এ্রমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করল। এই ওনছিস, তোর নাম কি?
আমার!
তোর নয় তো কি আমার?
আমার নাম গোবিন্দলাল।
মুহূর্ত্ত হাত বাড়িয়ে বজ্রমুষ্টিতে ছটুলালের সামনেকার চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে প্রবলভাবে দুটো बাঁকুনি দিল ললাকটা।

সেই বাঁকুনির ঢোটে ছট্রু মনে হল তার মাথাটইই বুবি দেহ থেকে আলগা হয়ে এল। দু ঢোথ্রে তারায় যেন একরাশ সর্ষ্যের ফুল ঝিকমিক করে উঠল।

ধাপ্পা দেওয়ার আর জায়গা পাসনি বেটা! তোর নাম আমি জানতে পারব না ভেবেছিস!
আমার নাম তো গ্গোবিন্দলালই। তবু পুনরাবৃত্তি করে ছট্রুলাল।
নাম তোর আমি ঠিক জজনে নেব। রত্নমঞ্জিলের চারপালে ক’দিন ধরে ঘুরঘুর করছিস কেন্ন বল্!

ঘুরঘুর তো আমি কর্রিনি
ফের মিথ্যে কথা! আর এিক্ট ধমক দিয়ে ওঠে লোকটা।
মিথ্যে কथা বলব কেন্ন ?
মিথ্যে কথা বলবি কেন! ঙঁ, তোর চেহার cদতথই মালুম হচচ্ছে তুই জীবনে কটা সত্যি
 ঢেষ্টা করিস, খুন করে তোকে রত্নমঞ্জিলের ঐ রাপীদিঘিব পাঁকের তলে পুঁতে রাখব। বল্ এখনো সতিয কথা!

ছট্রুলাল সত্যি অবারে রীতিমতই ভাবিত হয়ে ওঠে।
লোকটার চেহারা ও কথাবার্ততেই মালুম হচ্ছে লোকটা মোটেই সৃবিধার নয়।
মুখে যা বলাছ্র কাজে করতেও হয়ত ওর বাধবে না। কিন্তু ছট্টুলালও জাত সাপ। যার কাজের ভার নিয়ে ছদ্দুলাল এখানে এসেছে সেই রতনলাল রানাও থুব সহজ ব্যক্তি নয়।

তার সহ্পে বিশ্বাসঘাতকতা করুলে সেও ছেড়ে কথা বনবে না। বিশেষ করে তার অনুচর পিয়ারী একেবারে সাক্ষ্ শয়তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। পিয়ারীর অসাধ্য কিছুই নেই।

রতনলালের সামনা ইঙ্গিতেই তার হাতের গুপু ছোরা ঝিকমিকিয়ে উঠবে এবং নির্ভুলভাবেইই ছট্রু কলিজাটা ফাঁসিয়ে দেবে।

জनে বাঘ, ডাঙায় কুমীর।
তাছডড়া রত্নলালর্ক এই জব্বর খবরটা দিতে পারলে মোটামত কিছু বকশিশও মিলত। তা সেও তো এখন সুদূরপরাহত। এই দুশমনটার হাত থেকে আপাততঃ কোন মুক্তির পথও ছটু ভিবেই পাচ্ছে না। চকিতে একটটার পর একটা চিন্তাগ্ডলো ছট্ুু মাথার মধ্যে খেলে यায়।

কিস্তু রউনলালের কথা পরে ভাবলেঞ চলবে, আপাততঃ এই দিকটা সামলতে হরে।
কিন্ঠু ছট্রুলাল ভেবে পাচ্ছে না, ঠিক্ কোন্ পথে এগুনে বর্তমানের এই সঙ্ধটকে সে কাটিয়ে উু্তে পারে।
 ছূ পের্রে উ

कि রে, জবাব দিচ্ছিস না ক্নে?
ছরুলাল জবাব দেবে কি, তখনও ভাবছে। সে ছু করেই থাকে। লোকটাও বুঝজে পারে সহজ্জে ছুর মুঈ থেকে জবাব বের করা যাবে না।

সে® এতষণণ মনে মনে অন্য উপাযইই ভাবছিন। ঘরের কোে একটা মোতা দড়ি পড়ে
 পলকে সে দাঁড়িয়ে উঠেই এক লারে ঘরের বাইরে চলে এল এবং অন্ধকারে জস্গে ভিত্র मित्रে ছूढ দिल।
 গেয়াল নেই। ৰেমন করে হোক পালাত্ হরে। সে প্রাণ-পণে ছুচত্ত লাগল।
 পালাতে সাइস পারে।

 भानिয়েছে।




 চলেছে। হাতে ধরা একটা মার্কোভিচের টিন।




 यে বেশী টাকার লোভ দেথিয়ে जার হাত থেকে রত্তনজ্জিল ছিনিয়ে নিতে চায়!

পিয়ারীর দিকে তকান রত্নলান। পিয়ারী বুমতে পারে রত্ননাল তার সঙ্সে একটা কিছু পরামর্শ করেতে চায়। অ্জরাটি বুদ্দিতে আর কুলোচ্ছ না।
 फেथा করিস।
 দूশมन।

एট্ চলে গেন।


রত্নলাनই প্রথমে সुদ্রত ভস করলে, পিয়ারী, जোমার কি মনে হচেে?
দাঁড়াও, এবদু जাবতু দাও। ক্রমেই সব জটিল হর্যে यাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে?
যত জটিনই হোক-একটা কথা, ভেমন করে বে উপায়ে হোক আমার কিষ্ঠ পিয়ারী আ্র রত্রমজ্জিন চাই-ই। শালা জান কবুন তবু ঐ রত্রমঞ্জিল আমি কাউকে নিতে দেব না। ज যেন হন, কিস্টু মাঝান থেকে ঐ বৌ দাড়ি কোথা থেকে এল তাই তে ভাবছি। চन ना পিয়ারী, একবার বহরমপুর ঘুরে আসা যাক।
 গোলমালে কাজ कि বাবা! দাও না বাড়িটা ছেড়ে।

ছেড়ে দেব! কভি না। বললাম ঢে জান কবুল, শেষ পর্यন্ত দেথ্।।
শো রত্নলাল, এস্ব ব্যাপারে জনের মত টাকা থরচ করতে হবে। পারবে? রাজী आइ?

निक্য়ই।
 কিছুই নেই, তথন সে টাকাম লাাক সামনাতে পারবে তো বন্দু!

অরদবাচ্চা आমি। টাকা বৃ কামিয়েছি জীবনে পিয়ারী-এক দू লাখ যদিंই यায় তো পরোয়া করি না। মোদ্দা কথা রত্র্যজিল আমার চাই-

ठिक?
ঠिक। রানা সজোরে টেবিলের উপরে একচ্চা যুষি বসান।
एँ, তাহলে শোন রানা। এসব ব্যাপারে ঢকা তে খরু করতেই হবে, কৌশলেরও দ্রকার, ওস্ ছুদ্নানদের দ্বারা হবে না। আমি নিজে যাব বহরমপুর। সেयানে গিয়ে আগে সব বাপারটা जাল করে বুঝে লেথি, जারপর-

কবে যাবে?
यত তড়াতাড়ি পারি যাব। কিছ্হু টাকা দাও।
টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুলে একমুচুা নোট বের করে পিয়ারীর সামনে রাখলে রান্য।
একান্ত নির্বিকররারেই পিযারী নোট্তেনো নিভ্যে পরেটে রাথল।
পিয়ারী রানার ব্খদ্ধনকার পরিচিত।
পিয়ারীর
 পिয়ারীর সঙ্গে আলাপ হয় রত্নলান রানার এবং সেই আলাপ ক্রহ্মে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত रश्र।

পিয়ারীর পদবী কি এবং কোথায় তার দেশ, কি তর জাত, কি মাতৃতাयা-কেউ কেনদদিন জনরে পারেনি।

উর্দ, হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী চার-চারটে ভাবায় পিয়ারী এত সহজভাবে কথাবার্তা চানাতে পারে বে ওর মধ্যে কোনটা তার মাত্তাযা বোঝাই দুষ্র।

जতत্ত जাঙা, রোগা। পরিষানে কথনো থাকে দামী সুট্। প্রতোকট্ট ক্রিজ जার স্পষ। জাবার কথনো থাকে পায়জামা-পাল্জাবি, সেরওয়ানি অথ্বা ধৃতি-পাঙ্জাবি ও তার উপরে खহরকোট। হাতে সর্ব্রা একটি মার্কেভিচের ট্নি ৫ সিগারেট-লাইটার।

কथाাব্ত্ত বলে থুব কম। এমন একটা কঠিন গাঙ্ডীর্যের आবরণ দিয়ে সর্বা নিজেকে আবৃত রাঁে বে আপনা হতেই তকে খ্যেন এড়িয়ে চলবার ইচ্মা হয় সক্লের।

পিয়ারী বা মিঃ পিয়ারী নামেই সে সর্বত্র পরিচিত।
পিয়ারীকে বিশ্পাস করবার রত্নলালের কারণও ছিল, যোেেতু দু-ত্নিবার অত্ত্ত দুরূহ জটিল ব্যাপার্রেয়ারী তকে উদ্ধার করে দিত্যেছু।

उबে পিযারীর পनिসি হচ্ছে কেল কড়़ মাখ তেন !
সেই পিয়ারী যথন স্বেচ্ছায় রত্নমজ্জিলের বাপারটা নিজহাতত তুলে নিল, রজ্নলাল সতিই অনেকটা আশ্ট বোধ করন।

অর্থব্যায় হবে ঠিক, কিন্ত যাহোক একটা ফয়সানা পিয়ারী করে দেরেই লেব পর্যত্ত এবটা কিছ্

রতনলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিয়ারী তার অফিস-কামরা হতে বের হয়ে এল। সিंড়ির সামনে এসে তার সর্ব্রেচ্ ধাপের ওপরে দাঁড়িয়ে হাতের টিন ধথকে একটা সিপারেট বের কর্।



 नয় |

রত্নমজ্রিল সম্পর্小 এতদিন সে বেশী মাংী মাময়नि, কারণ ওই ব্যাপারে তার এতদিন ততটা ইন্টারেস্ট ছিল না। কিস্তু এবারে তাকে ভারc্টই হরে।
 গ্রথিত করে অথఆভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করে। প পর্ষ্ত বত্রমঞ্রিল সম্পর্কে যা জানা

 রত্নর্জ্জিলের দ্বিতীয় খরিদ্দার মাथা তুলেছে।

এই দ্বিতীয় খরিদারটি কে?
তবে এও ঠিক লোকটা বে সম্পদশাनो जा বোঝাই যাচ্ছ, নচেৎ রানার সন্গে টেক্কা দেবার সাহস रুত না। এই হচ্ছে প্রথম কথা।,

ন্वিতীয়তঃ বামদ্দব অধিকারী হঠাৎ ববহমপুরে গেলেন কেন?
ত্তীয়তः শ্রীমান দাড়িিি কে?
একটা দিন ও রাত পুরো নিজ্জের মনে মনে চিক্ঞা করলল পিয়ারী এবং নিজের কার্যপদ্জতিও ছকে ফেলন একটা।

## ॥ বারো ॥

সুজাত বা বামদ্দে কউউকেই ঘুণাক্ষরেও সেরাত্রের অভিযানের কथা বিনয় ইচ্ম করেই জনাল না এবং তারপর পর পর দুটো দিন সারাঢা দুপুর বিনয় একা একা বাড়ির পিছন্রে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াল।
 হারিয়েহিল্ল বুঝতুই পারল না। জঞ্भলেের মব্যে কিছুটা অগ্রসর হবার পর ফনীমনসা ও নানা
 করা একপ্পকার দুঃসাধ্য।
 সেটাও ঐ জঙ্গলের মব্ধেই বেন ঢক্ পড়ে গিত্যেছে। অগ্ন দালান ও জঙ্গল দুটোতে মিলে জায়গাঢা অগম্য ভয়াবহ করে রেথেছছ। যত বিষধ্র সাপ্র আড্ডা সেখানে এথন।

যাই হোক বার বার ব্যর্ধ হলেও বিনয় দমল না। अফिস থেকে ক<্যেক দিন্নের ছুটি নিয়ে এল পরের দিন কলককতায় গিয়ে। তারপর ঐ জদল ও ভश্ন ধ্পংসাবশশষ দালানের আশশপাশে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভেমন করে বে উপাভ্যেই হোক সেই রাঢ্রের রহস্সময়ী नाরীকে খুঁজ্রে বের করতেই হরে।

সেই মজা জঙ্গলাকীর্ণ দিযিটার আশেশাশেও কম ঘোরাঘুরি করেনি বিনয়। সেই
 फেথা রহস্যময়ীর।

এদিকে দিনসাতেক হয়ে গ্গে কিনীঢী রাফ্যের দেথা মিলन ना।
এমনি করে আরো দুতো দিন লেটে গেল।

 প্রয়োজন, ভদ্রলোক নাকি কন্লকত থেকে আमc্লা

বামদ্দে বিস্মিত হলেন। কলকাত থেকে এ৩ দূরে কে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এल!

বলनেন, যা, উপরেই পাঠিয়ে দে।

आর কেউ নয়। आগক্রক স্বয়ং পিয়ারী।
পরিষানে দামী মুগার সুটি। মাথার ছুল থেবে পায়ের দামী ঞ্মেসকীডের জুতোটি সর্যশ্ত চকচ্কে আককককে পালিস করা হাত্ মার্কোভিচের টিন।

মুথ্যে একট আলগোছ ধরা জ্রেন্ত সিগারেট।
यमि आমার ভুন না হয়ে থাকে আপনিই—বোধ হয় মিঃ অধিকানী?
एँा। आপनि?
गुड घन्ञे!
 ना।

বাম্দেব বে পিয়ারীকে চিনতে পারবেন না সে তো জানা কথাই, কারণ ইতিপৃর্বে কখনো जে তাকে তিনি দেখেনি।

বিনা আহুানেই একটা খাি চেয়ার টেনে বসতে বসতে পিয়ারী বললে, আমি আপনার পরিচিত নই মিঃ অধিকারী, আপনি আমাকে তাই চিনতে পারছ্লে না।

ना—

আমি আসছ্ছি ক্লকতা থেকে বিশেষ একঢা কাজে আপনার কাছে। आমার নাম পিয়ারীলাল দেশমুখ। পিয়ারী বলেই লোকে আমায় জানে।

কিত্তু কাজট कि বनুল जো?
এই রত্নমঞ্জিল আপনার কাছ থেকে আমি ক্নিতে চই।
বামদ্দে সতিই এবারে চমকে উঠলেন।
আবার রত্নমঞ্চিলের নতুন র্রেত!
বিনয়ও বিস্মিত দৃষ্টি তুলে নতুন করে আবার পিয়ারীর দিকে তাকাল। आবার অক্জন क्रिजा:

কিট্ট বাড়ি তো ইতিপৃর্রেই বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে মিঃ পিয়ারী! বলল্লেন বামদেব।
মूদू হাসলে পিয়ারী।
বায়না নেওয়া হর়ে গোছ? ज যাক না!
কি বলছ্লে আপনি?
ঠিকই বলাছি। বায়না অমন হয়ই। নাকচ করতে কতস্শপ লাগরে মশাই!
বিনয়ध जবাক হর্রেছে যেন কথাটা গুে।
নাকচ করব?
शাঁ, সব সংবাদই আমি নিয়ে এলেছি। পক্চান্ন হাজার টাকা দর হয়েেেে তে। আাশি হাজ্রার টাক দাম आপনাকে আমি দেব। এ সল্গে নায়নার টাকাও দেব। বनুन, isn't a fair offer!

 সাহা্্যে বারান্দার বাইরে নিক্কেপ করে টিন হতে আর একটি সিগারেট বের করে অগ্নিসপ্রোগ করন।

বামদেব ভাবছিলেন, পক্চান হাজার থেকে একেবারে আশি হাজার!
লোएनীয় টোপ বটে নিゥসস্দেরে।
ভেবেবে দেখুন মিঃ অধিকারী, আপনি यদি আমার terms-এ agree করেন তো এখুনি বায়না বাবদ यাট হাজার আমি অগ্রিম দিতে প্রস্কুত। বনতত বনতে পিয়ারী আলতোভাবে ষীরে ষীরে মুখ্থে ধেঁঁয়া ছড়তে লাগল।

টাকাঢা ব্যে পিয়ারীর কাছে কিছুই নয়।
বামদ্ব निশুপ।
পিয়ারীই আবার কথা বনে, আমি অতন্তু সোজা এবং এক কথার মনুষ। বিজনেস যা করি তার মধোও গোলমাল রাথতু ভানবাসি না।

পার্শ্বে উপবিষ্ট বিনয় বুঝতে পেরেছ্নি বামব্দেরের কেশথায় দ্যিযা হচ্ছে। লোডনীয় টাকার


বিলিय করে এই জীর্ণ বাড়িটার-যার ন্যায্য দাম পাচিশ-ত্রিশ হাজারের কৃনই বেশী হতেই পারে না। সেক্ষেত্রে আশি হাজার টাকা একটা স্বক্নাতীত ব্যাপার। ब্ধু তাই নয়, এ বাড়ির দাম আশি হাজার দিতে বে উদ্যাত তার কাছ হঢে অক লক্ষ টাকা পাওয়াও দूঃসাধ্য হবে না।

তাছড়া আশি হাজার টকা যখন বাড়িটার দাম উঠেছে, এর আসল মৃন্তও নিশয়ই তার

চেয়ে বেশীই হবে। নচেং এই জীর্ণ একটা বাড়ির জন্য কোন পাগলও এত টাকা দিতে যেত ना।

কিক্তু মিঃ পিয়ারী, তা তো হবার নয়! পরিষ্কার কণ্ঠে এবারে বিনয়ই জবাব দিল।
বিনয়ের কথা শনে বস্কিম দৃষ্টিতে তাকাল পিয়ারী এবারে বিনয়ের মুখের দিকে।
आপনি?
আমার অত্যীয়। জবাব দিলেন বামদেব।
ওঃ, কিক্তু কেন সম্ভব নয় বলুন जো?
پ্রালেন তো একটু আগেই নেসোমশাইঢ়ের কাছছ, এ বাড়ি বিক্রয়ের জন্য বায়না নেওয়া रয়ে গিয়েছে!

বললাম তো সে আর এমন একটা কঠিন ব্যাপার কি! ছেড়ে দিন না বাাপারটা আমার হাতেই, আমিই সব settle করে নেব। বাকি যা সামলাবার আমিই সামলাব

না, জ আর হয় না মিঃ পিয়ারী। আমরা অত্যত্ত দুঃখিত, ক্ষমা করবেন। জবাব দিল আবার বিনয়ই।

অতঃপর পিয়ারী নিঃশব্দে কিছুক্ ধূ মপান করে।
তাহলে আমার অयারঢ। आাপনারা নিচ্ছেন না!
দুঃখিত। বলরলে বিনয়।
মিঃ অধিকারী, আপনারভ কি তাই সত? পিয়ারী বামদেবের দিকে তাকিত়ে এবারে প্রশ্ন করে।

হ্যা মিঃ পিয়ারী, কমা করবেন।
আচ্ছ তাহলেে চলি। তবে একটা কথা যাবার আগে বলে যাই, আমার offerটl accept করন্লে ভালই করত্নে।

পিয়ারী ততক্ষণণ উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে।
পিয়ারীর কথার সুরটাই যেন বিনয়ের ভাল লাগল না। সেও অনুকুপ কণ্ঠস্বরে বনে ওঠে, কেন্ন বলুন তো!

না, তাই বললাম—
আপনি যেন মনে হচ্ছে, আমাদের একটু থ্রেটেন করছ্নে মিঃ পিয়ারী!
यদি তাই মনে করেন মিস্টার তাই!
তাহলে আপনি জেনে যান দশ লক্ষ টাকা দিলেও এ বাড়ি আপনি পাবেন না।
তাই বুঝি! আচ্হ-সোজা হর়ে দাঁড়ায় পিয়ারী।
হাঁা, আপনি যেতে পারেন।
পিয়ারীর চোখের তারা দুটো বিনয়ের চোখের ওপরে স্থিরনিবদ্ধ। এবং সে দৃষ্টিতে কৌতুক ও বাঙ্গ যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাহল্লে দশ লক্ষ পেলেও দেরেন না?
ना।
তাহলে আপনিঞ শুনে রাখুন, আমিও পিয়ারীলাল। নামটার সঙ্গে হয়ত্তে আপনাদের সঠিক পরিচয় নেই। Wel, I accept your challenge! হয় এ বাড়ি আমার হবে, আশি হাজারে নয় পঞ্চান হাজারেই, অন্যথায় এ বাড়ি কেউ পাবে না। আপনাদেরও ভোগে কিরীটী অমনিবাস (১২)—>৮

আসবে না এ বাড়ি।
এই মুহুর্তে আপনি এখান হতে চলে যান!
বিনয়ের সমञ্ত শরীর রাগে কাপছে তখন।
যাব বৈকি—আচ্হা bye bye, আবার দেখা হবে। বলে দ্বিতীয় কোন বাক্যব্য় না করে পিয়ারী জুতোর মচমচ শদ্দ তুলে সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবং পিয়ারীর ক্রুমপস্রিয়মা দেহটা সিঁড়ির পথে মিলিয়ে গেল।

বামদেব বিনয়ের দিকে তাকিত্যে বললেন, আচ্ম ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি এই এক বাড়ি নিয়ে! মিথ্যে তুমি লোকটাকক চটাতে গেলে কেন বিনয়!

কি বলছেন আপনি মেসোমশাই, কোথাকার কে না কে, আমাদের বাড়িতে এসে চোথ রাঙিত়ে যাবে!

চটাচটি না কররেেই হত। উপকার না করে করুক, অপকার করতে কতক্ষণ?
आপনি দেথছি ভয় পেয়ে গিত্রেছ্নেন মেসোমশাই!
ভয় নয় বিনয়, মিথ্থে ঝামেলায় লাভ কি?
তাই বলে ভয় দেথিয়ে যাबে?
কিস্তু বাবা এथানে আর নয়, চলু আজই কলকাতায় ষ্রি যে যাওয়া যাক!
না মেসোমশাই, এখন কলকাতায় यাওয়া হবে না।
কেন ?
তবে ওনুন অনেক কথ্থা আছে আমার বলবার।
আবার কি কথা!
ওনুন। এ কদিন আমি চুপ করে বসে থাকিনি।
অতঃপর সংক্ষেপে গত দ্বিপ্রহর ও রাত্রির সমস্ত কাহ্হিনী একে একে বনে গেল বিনয়।
বামদেব সব কথা শুনে তো নির্বাক।
ইতিমধ্যে পিয়ারীর সঙ্গে যখন বিনয়ের কথাবার্তা হয়, বিনয়ের কপ্ধস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সুজ্জাতাও একসময় সকনের পশাতে এসে দাঁড়িয়েছিন। সেও সমস্ত কथা ওনে বিস্ময়ে একেবারে স্ত্ক হর্ে যায়।

বিনয় বনে, নিশ্চয়ইই এ বাড়ির পিছনে কোন জটিল রহস্য আছে, এখন তো বুঝতে পারছ্নে। এবং অন্যেఆ জানতে পেরেছে, তই এ বাড়ি নিয়ে হাঙ্গামা শুু হয়েছে। নচেৎ আপনিইই বলুন না, এমন কেউ কি পাগল আছে যে এ বাড়ি আশি হাজার টাক দিয়ে কিনতে চাইবে! নিশ্চয়ই এর মূन্যা অনেক বেশী। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে না জেনে এ বাড়ি কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। এবং সব ব্যাপারের একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ স্থানও আমদের ত্যাগ কর্গ উচিতও হবে না।

বামদেব কিছুক্ষ গুম হয়ে রইললেন।
অবশেষে বললেন, এ যে বড় চিন্তার কথা হল বিনয়!
চিষ্তার কথা তো নিশ্ডয়ই, কিষ্তু বিচলিত হবার কি আছে! দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

বিনয় ঠিকই বলেছে বাবা, এ বাড়ি আমাদের কিছুতেই বিক্রি করা চলবে না।
সুজাতার কথ্থায় বিনয় ও বামদেব দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকাল।

সুজাতা आবার বলে, বেটাকে গলাধাকা দিয়ে হঁকিত্যে দিলে না কেন্ন বিনয়! বেটার কি সাহস!

ना মা ना, अসব কী চরিত্রের লোক কে জান !
বাবা, তুমি দ্যখছ্ ভয়েই গেলে। यার যা খুশি তাই করলেই হল! দেশে অাইন নেই आদানত नেই! প্রত্বিাদ জানায় সুজাত।

आপনি মিথ্যে ভাব্ক্ল মেলোমশাই। এই ধরনের কুকুর সায়েস্তা করবার জন্য আমার৫ মুधর জানা আহছ। আবার यদি এখান ও পা দেয়, সেই ব্ববস্থাই কর্বব।
 जতত দূর হয়न, তিন প্রত্রুত্রে কোন কথাই বলেন না।

निঃশদ্পে উঠে বামদ্বব তাঁ घরের দিকে চলে यান।
 এই রত্নমষ্রিনকে কেন্দ্র করে ক্রুম বে একটা রহস্য ঘনিয়ে উঠছছ তারই কथা।

সেই বাঁকড়া দूনদাড়িগাঁফফও়ানা লোকটা, চকিতে দিঘির ধারে দেখা দিয়েই বে অস্লে মধ্যে অদৃশ্য হc্য লrनন, কে লে লোকটা!

আর কেই বা সেই রাত্রের মধুকणী পথ-প্রদর্শিক! কেন সে তার পরিচয় দিল না? आর


 এশটা সম্পর্ক আছে।
 কেন? ক্নেই বা রহসাজনক ওদ্রে গতিবিধি? আর বিল্লেষ করে রত্নাঞ্জিলের সল্. যদি ওদের কোন সম্পক্কই না থাকবে তে এখানেই বা ওরা কেন্ন?

তারপর बই পিয়ারী!
কেথা হত্তে ঘটন এর আবির্ভাব? এ कि কোন সম্পুর্ণ তৃতীয় প্ছ, না পৃর্রের দলেরই কোন একজন?

আশি হাজার টাকা। আশি হাজার টাকায় লোকটা এই রত্মমজ্পিল কিন্নতে চায়!
কি जাবছ বিন্য?
সুজাতর প্রশ্মে বিনয়ের চিক্তাসূত্র ছ্নিন্ন হয়ে গেন।
ज্যা! কিছ্র বলছিলে সুজাত?
বनছিলাম মুখ বুজে বসে আছ কেন ?
এক কাপ চা হনে ভান হত।
ज ना হ़য় आनছি, কিৈ্gु-
 निজেকে, এর লেষ না দ্রেে ছাড়ছি না।

কিস্ট যাই বল, বাপারট্ বেশ ইন্টরেস্টি' হয়ে উঠল দেখছি। সকৌডুকে বলে সুজ্রাতা কथाज।

शं? গণ্ডীর কఁ্ডে জবাব দেয় বিনয় মাত্র একটি শঙ্দে।
 বাপার দ্থে সেই রকমই রে মনে হয় সুজাত।
ভরী মজা হর, না? यमि এই বাড়ির কে小াও ঘড়া ঘড়া यধ্থে ধন পাওয়া যায়! यখের ধন थাক आার না थাক, মজা তে থরু হয়েই গিল্রেছে। কিন্ধু চা কই!
आনছি। আবার হুাৎ উখাও হয়ো না কিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বিনয়।

जয় নেই, ঢा পান না করে भাদম্মেহ ন গচ্থামি! নির্ভ্যে চা তৈরী করে आন। লষুপদে সুজাত চনে গগলন
 অমनि করে হঠাৎ উঠ্ঠ ছুটে পানিয়ে যাবে আদপেই অ লে ভরেনি, ভাবতে পারেনি।

ছুুলাল হুাৎ উঠে এক দৌড়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হওয়ায় প্রথমটায একহু
 ছুটে আসcত® পে দেরি করে ন্।

 সেও এক গোলকধঁধার ব্যাপার।

जাन করে না জানা থাকলে জभ্গলের মষ্কে পথ্রাণ্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। লেই ভেবেই সে অগ্রসর হন ঘট্রুলালের ব্যাজে।
 করে নির্যেছ্নি এবং লেই পথ ধরে চলাচল করলেেও তাকে চিষ পথ বনা চলে না। এবং পৃর্ব হতে না জানা থাকলে সে পথ ধরে বে যাতাযাত করা চলিcে পlkর কার্木ই বিশ্যাস হরে ना।
 হাতের নিশ্চিত্ত মুচ্ঠোর মধ্যে এলে সে পালিয়ে গেল।

जার এখানে গগাপন অবস্शিতি সম্পর্কে একবার জনাজানি হর্যে গেলে এখানে जার


কে এবং কোন্ দলের ল্লোক তাই বা কে জান্? कि উদ্দেশো বে রত্নমঞ্জিলের


ना, লোক্টা সম্পর্কে জমন শৈথিন্য প্রকাশ করা জাদপেই উচিত হয়নি।
ঐ শৈথিলোর সুব্রোগেই ৫ পালাতে পারল।
আপলোসে নিজ্রের হত নিজ্জেই ভ্যে চিবোতে ইচ্ছে করে। কিজ্ট তীর তুণ থেকে বের হা়ে গিব্রেছ্, আর উপায় নেই।

শ্মা ব্ধ করে অক্ধকার দাঁড়़িয়া থাকে।

কাছাকাছি আসতেই বাঘের মত «াঁপিয়ে পঢ়ে ছ্যামূর্তিকে জাপটে ধরতেই নারীকক্ছে

ভয়চকিত সাড়া এল, কে ?
आক্রুমপকারীর বজ্রবন্ধনও সঙ্গে সঙ্গে শিথিল रঢ়ে যায়। বিস্ময়-বিহুল কঠ্ঠে বলে ওঠে, কে, বাপী!

ङॉँ।
बত রাজ্রে এই জস্গলের মধ্যে হুমি কি কর্রিলে? घু!মাওनि?
ना, বাবা। ঘুম आসছিল না দেてে বাইররে একাঁ-
কত্বার না তোমায় निखেধ করে দিত়েছি বাগী, একা একা এমनি করর অन्ধকার জঙ্গলের মধো বের रবে না!

দিনরাত ঐ খুপরির মধ্যে কোন মানুষ বন্দী থাকতে পারে নাকি? বাগীর কৃু সুস্পষ্ট ভ্রকটা অভিমানের সুর।

থুব পারবে। যাও ঘরে যাও।
বাগী किক্ধু নড়ে না। চूপ করে দাঁড়িয়ে थাকে।
কই গোল ना? যাe!
বাণী তथাপি निরুত্তর ब্নः निएைল।
বজ্রেক্ঠে এবার ডাক এन, বাণী!

 ম ধ্থ আটকে রোখ দেব!

## ॥ তের ॥

রত্তলাল উঠঠে দরজাটা चুতল দিল।
 মাঝারি দোহারা চেহারার একজন মধ্যবয়সী সুপুরুষ কক্ষমধ্য প্রবেল बনল। হাতে মলাকা বেতের সুদ্শ্য একটা ছড়ি।

এ কি যোগানन্দ ভে! ২ঠাৎ কি মনে করে ? র়ত্তলালই আগক্তকককে প্রশ্ন করে।

 किজিয়ে निইे।

রানা ড্রয়ার ৰথকে আর একটা কাঁচের গ্লাস বের করে বোক্ল েথকে খানিকটা তরল পদার্থ জनে তৈলে মিশিত় ত্রিয়ে দিল যোগানन्দ二র দিকে।

দীর্घ এক চুমুকে কাঁচের পাত্রটি निঃণশশষ করে যোগানन্দ বললन, তারপর ? ত্তেমার রত্নর্মিল কেন্জার ব্যাপার্টা কতদূর এগুলো বল?

ব্যাপারটা যে ত্রেই একটু একটু করে ঘোরালো ऊর়ে টঠল কে যোগান্দ!

তা जো रায়েই গির়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে দত্ত-সাহার ওখন থেকে আসছি। শালা রাঘব একটা নূতন পাঁচ কষবার মতলবে আছে।

কি রকম！মিটমিট করে তাকায় যোগানন্দ রানার মুথ্থে দিকে।
 বটে！जা ঢুমি কি বনলে？
আমিও রত্নলাল রানা！বনनাম আরো দু－পাচ হাজার বেশী ছড়়তে হয় আমিই ছুড়ব। ఆসব ম৩লব ছেড়ে দাও जো যাদ।

ছ，ज ক কত বেশী দিতে চায়？
ठिक জানি না，তরে দশ－বিশ হাজার তো মিলবেই।
বল কি！তবে ছেড়েই দাও না，মূষৎসে দশ－বিশ হাজার যদি অম্মनি করে बসেই যায় তবে আর ঋতি কি？घরের টাকা ঘরে এসে গেল，সন্গে আবার ফাউ！

কি বলছ তুমি যোগেন？তুমিইই না লোভ দেথিয়ে জামাকে এ বাপারে নামিয়েছ！এ丬ন বनছ ছেেে়ে দ্রিতে！

হাঁ，অ বলেছিলাাম বটঢ゙। কিস্ু তেবে দেখতে গেলে আগাগোড়া সব কিছুই তো রকটা অनিশিচ্রের ওপরে নির্র্র ককরছে। কিহুই এরেবারে নাঙ তে মিনতে পারে। এতজঙলো ঢাকা

 अठ উঠবে।

কিস্ট ভেবে দেখ，পঞ্চান হাজার টাক্－


 গলাষঃকরণ করহছ্ল। বোতনতা প্রায় সে খালি করে শানে।

হঠাe বোতলের দিকে নজর পড়ায় রানা বলে，এই য্যাগেন，কত খাচ্চিস！

সত্যি যোগানন্দকে তর পরিচিতেরা কখনও যাকে বলে মদ খেয়ে মাতাল হতে．দেখেনি।

 কেউ জানে না কোথায় সে থাকে－কোন্ বাড়িত্তে বা কেন্ পাড়ায়！স্স্সারে কে তার আাে বা কিভারে তার চলে！

পরিচিত্জনদূর আড্ড্য় সে নিয়মিত হাজিরা দেয়। মদাপান করে দু দু করে অধিক রাত পর্যত্ত। তারপর একসময় দিবিয আাক্ঠ মদ্যাপান করে（স্র্বক্ষের্রেই প্রায় পরের পয়সায়） এবং এতটুুু না টনে বের হয়ে যায় শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভঁজতে। কারোর সাহাব্যের প্রয়োজন হয় ना।
 ব্যবসায়ীমহলেই ব্যেগানc্দ্র আনাগগানা এবং খাতিনও जার প্রুর। ব্যোন্দকে খাতির
 বোগান্দ্দর চোঁটের আগায় এবং বাজারদরের ওঠানামা সম্পর্কে আগে থাকতেই মত্মত দেবার একটা অভ্ুত দদ্巾ত দূরদুষ্টি ছ্লি যোগানল্দর। তার কথার উপরে নির্তর করে বড়

बকাঁা কাউকেই ব্যবসায়ীমহলে তেমন לকতে হত না।
ঐ দালালী করাঢ হিন তার প্রধান জীবিকা। অথচ ব্ববসায়ীহহলে ঐ শ্রেণীর ল্লাকেরা দালাল বলে সাধারণতঃ যে ব্যবহার পায়, ব্যেগানন্দ কারো কাছ হতে সে ধরনের ব্ববহার পায়নি। বরং সে পেয়ে এসেছে সকলের কাছ হতেই একাঁ বিশিষ্ট সম্মানের ও श্খীতির आসন। এবং পেই কারণণই হয়ত তাকে সকনেই প্রায় সানc্দ মদ খাওয়াত। য্যেগানন্দ্রে বিশেষ ম্য প্রীতিটা কারো কােইই অষ্ঞত ছিন না।
 মিথ্যা বনেनি। এবং খুব সম্ষবত ভোগানc্দের উৎসাহ না পেলে শেঠ রতনলাল এত্দুর অগ্রসর रতো কিনা সc্দেহ।

রানার অফিসঘরের ওয়ালক্বকটায় রাত্রি আটটা ছং ছং করে ঘোষণা ক্রল।
যোগনন্দ উঠে मাঁ়়ার, তবে চলनাম হে শেঠ!
এর মধ্যেই? বস না-আর এক্টা বোতল খুলি! রানা বলে।
না। এক্ট কাজ আছছ। এক জারগায় বেতে হবে। যোগানন্দ মাথা নেড়ে বলে।
বन कि রে যোগানन এত শীt্ম অমৃতে অরুচি! সবে जো শুরু করলে!
ना হে, কাজ आঢে। চলि-
 পাওয়ারের বাল্ব জ্রনছছ। স্বল্পালোক্ সমস্ত সিঁড়িপथটা একটা আধো आলোছয়া, বিত্রী স্তকতায় শ্রে থমৃম করন্ন।

ব্যেগানন্দ বাইরের রাঙ্তায় নেমে একবার সতक দূষ্ঠিতে রাঙ্তার এ-মাथা থেকে ও-মাথা

 সম্পর্কে প্রাপ্তু স্বাদটা সতিই যোগান্দকে ভেন একুুু তিত্তিত করে তুলেছে।
 কিনা বেব্যা যাচ্ছ না। টেনে তুলতে গেলে যদি एসকে যায়। जাশগাল্শ जাবার এদিকে जन্ग মাছ ঘাই দিচ্ছে, খবর পেল্যেছে সে।

অनिলেরও বথ্থদিন দেখাসাশ্মাৎ নেই। গত্ত এক মাস ধরে হঠাৎ কোথায় বে সে ডুব দিল, একেবারে কোন পাজাই নেই।

घট্নাज যে কোন্ দিকে গড়াচ্ছে চিক বেন বোকা যাচ্ছে না।
ছঁঁতত হাঁটত ব্যেগানन্দ বৌবাজারে এল। শিয়ালদার দিকে বৌবাজার স্ট্রীট ধরে কিছুতা পথ এগিয়ে ডান দিককার একানা অপরিসর গলির মষ্যে একসময় ঢুকে পড়ল। গলিঢা এত
 এবট্ট মাত্র করপোরেশনের গ্যাসবাতি সমস্ত গলিপথটার জন্য। তাই আলোর চাইতে মনে


ব্যেগানন্দ গলিটার মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুতপর্দ এগিয়ে গির্রে বাঁ-হাতি একটা তিনতলা পুরাত্ন বাড়ির বন্ধ কবাটের কড়াটা ধরে বার-দুই নাড়া দিতেই ভিতর পোকে নারীকন্ঠে সাড়া এল, কে?

ব্যেগানন্দর ডাকে কোনরূ সাড়া না দিয়ে আবারও দরজ্রার কড়াটা ধরে বার-দুই নাড়া

দিল এবং এবারে সঙ্গে－সঙ্भেই দরজাটা খুলে গেল।
বয়স বোধ করি ত্রিশ－পঁয়ত্রিশ হরে，একটি মহিলা দরজা খুলে দিতে এসেছিলেন। পরিধানে সাধারণ কালোপাড় একটি মিলের শাড়ি，হাতে একগাছি কর্রে শাখা। রোগাটে একহারা দেহের গড়ন। সিঁথিতে সিন্দুর ও কপালে একটি গোলাকার সিন্দুরের টিপ।

ভদ্রমহিলার চেহারা এমনিতে কু⿴囗্ী নয়，কিক্তু দারিদ্র যেন সমস্ত সৌকর্য ও শ্রীকে লেহনন
 মহিলার হাতে একটি গ্যারিরেন বাতি ছিল। তিনি আগে আগে চললেন। যোগানল্ তাঁকে অনুসরণ করে।

মহাবীর কোথায়？जাকে দেখছি না！\োগানন্দ প্রপ্ন করে।
বাজারে গিয়েছছ। মহিলা জবাব দিতেন।
আর নারাগী？
নারাণী তো আজ চারদিন হল কাউকে না বলে চরে গিয়েছেছ কেথায়－
আমারই সন্যায় হढ़য়ে দিসি। কাজের ঝঙ্পাটে কদিন এদিকে আসতে পারি नि। একা একা ঐ বাড়িতে इহাবীরকে নিয়ে নিশ্যয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে！

না ভই，কষ্ট আর কি
ভয় করেনি？
ভয়！মহিলা মৃদু হাসলেন，তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন，না，ভয় কি！সারাদিন ধরে টিনের ফ্যাক্টরীতে কাজ চলে—方ং ঠং শব্দ বরः সন্ধ্যার পর ফ্যাক্টরী বন্ধ হলে একটু আরামই পাওয়া যায়। তাছড়া মহাবীর তো আছেই।

ইতমধ্যে কথা বলতে বলতে দুজনে একটা যরের মধ্যে এসে ছুকলেন। বহ পুরাতন আমলের বাড়ির নিচের তলার ঘর। ছোট ছোট জানানা। অন্ধকার ঢাপা তাই আলো－বাতাসের অভাবে কেমন যেন！ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রর বাহ্লুঙ ততমন নেই। একধারে একটি চৌকির ওপরে সাধারণ একটি শय্যা বিছনো। আর এক কোণে একটি ছোট আকারের স্টীলের ট্যাঙ্ক।

একটি মাদুর পেতে দিয়ে মহিলা বললেন，বস।
পরিষানে সুটট থাকায় কোনমতে কষ্ট্টেসৃষ্টে পা ঔটিয়েই যোগানন্দ মদুরের ওপরে বসে পড়ল।

এই দারিদ্রের্যের মধ্যে তুমি আস－আমরই লজ্জা করে যোগেন！
ওকথা ভবেন কেন দিদি？ভাই আসবে দিদির বাড়িতে，সেখানে দারিদ্র यদি কিছু থাকেই তাতে লজ্জার আবার কি！ওরকম ভাবনে কিক্তু আমার আর আসাই হবে না। কিন্তু মহাবীরটারও তো আচ্ছা আক্কেল！কতক্ষণ গিয়েছে？

তা আধ ঘণ্টা তো হবেই—
একা আপনি বাড়িতি আঢেন্ন，সে খেয়ানও নেই নাকি？
না，ওর কোন দোষ নেই। ওর নিজের কি কাজ আছে，তাই বনে 冋িয়েছি একেবারে কাজ সেরে আসতে।

মহাবীরকে বলেননি কেন দিদি একটা बি খুঁজে আনত্ত？
কি হরে！একা মানুষ কাজকর্মএ বিশেষ কিছু নেই। আবার এক্টা িि দিয়ে কি হবে？
 একজন ঙ্ণীীনাকের থাক্ খুবই প্রয়োজন।

চিরকান जে এইजবেই কাি্যোহ বাণী আর আমি। जোমার দাদা কালেভ্ডে কৃনও कहिe आमঢেन-

দাদার আমলে যা হয়োে হয়েছে-
কিস্ট থাক সেক্থ।। जাদ্রে কেন সন্ধান পেলে?
না, এখলनা কোন সপ্ধানই পাইনি। তরে আপনি ভাবরেন না, তারা ফিরে আসবেই। তারপর অক্ুু থ্েেে বলে, চলুন না দিদি, আপনি আমার अখােে গিয়ে থাক্রেন।

ना ভাই, जा হয় না।
কেন্ন হয় না? একা একা এখানে পড়় থারেন-মহাবীর তে এখানে রইলই, তারা ফিরে এলে মহাবীরইই তো আমাদের সং্বাদ দিতে পারে। আপনি আমার ওयানে থাকলে आমিও নিশিভ থাকতে পারি।

তুমি আমার জন্গে চিন্তা করো না जাই।
বাইরের দরজার কড়া নড়ে উ১ল।-মহাবীর ফিরে এল বোষ হয়! সবিত বললেন।







## II চোদ্দ ॥

 তুমি বাইরে ছিলে মহাবীর!

आমি তো যেেে চেয়েছিলাম না হজুর। কিট্টু মইজী বললেন-
नারায়ণী চলে গোছে। একটা बি তো 丬ুঁজ্জ आনতত পারতে মহাবীর!
आমি তো বলেছিলাাম, মাইজী বারণ করলেন।
কালইই একটা বি খুঁঁজ আনরে।
মাবীর ঘাড় নেড়ে সন্পতি জনান।
 কেতলিতে।

ঘরে ঢুকে ভ্যোনননদ তই দেণ্ে বললে, এখন আবার চায়ের জল চাপালেন দিদি!
অ হোক, তুমি তো চা ভালবাস।
যোপানन জনে, প্রতিবাদ জনান্ দিদি মনে বাথা পারেন, তই আর কোনরপ প্রত্বিাদ जानल न।

জুরে গুলে হুঁఫ মুড়ে আবার মাদুরের ওপরে বসল।
 निয়মকানুনীীন জীবनের এই গৃহকোণtি যে কতখানি অধিকার ক＜ে আ巨్，ভাবতে গেলে निজ্রেই তার বিস্মর্যের অবধি থকে না। যেদিন হতে এই গৃহকেোটি সে চিনেছে，সেইদিন


 জন্য বা এমন কিছू শিক্ষও দিয়ে যেেে পার্রেনি，যাতে করে সহজ স্বাजাবিক পথে জীবनটাকে ব্যেগানनদ কাটিত্যে দিতে পারত। অথচ তীw বুদ্ধি ছিল ব্যেগানন্দে।

পিতার মুত্হর পর ব্যোগনन্দ মামার বাড়িতে এসে ওঠঠ। কিষ্ঠ দুদিনেই বুমতে পারন সেখানে স্থীন তো হবেই না এবং কোনরপ সাহাযযও মিলবে না।

যোগানन্দ কলককতায় চলে এল। হাতে সামন্য या ছিল তারাই উপরে নির্ভর করে একটা স্যেবাড়িতে এলে উঠল। পনের টাকায় খাজয়া থাক।। সেই মেস বাড়িতেই আলাপ হয়





বছ্র দশেককর মধ্যে যোগানन তা নিজের বিশিষ্ট आসনটি কায়েম করে নিল। য়েষ্ট অর্থাপম হতে লাগन। এবং অর্থাগমের সল্গ সজ্দে আর একটি বিশেষ ব্জুর ওপরে তার आসক্তি জশ্যাन। সুরা। কিস্টু সুরা তকে ষ্পু করতে পারেনি।

 ना किস্ळু এমন চा তৈতী কর্রেন কি করে？

সবিতা যোগানন্দ্র কথায় হালেন।
 হােে তৈরী চা থের্যে যাই－

তা রেশ তে，এনেইই তো হয়।
म゙ড়़নन，এখন आপনাকে জোর করছ্ না বটে，সব আামেলা মিটে যাক，जারপর आপনাকে আমার বাড়িতে বে নিয়ে যাব আর ছড়াছাড়ি নেই। কিষ্g রাত হন，এবারে আমাকে উऐलে रবে। বनতে বলঢত বোগান্দ উঠ্ঠ দাঁ়ান।
 কट্যেকট লোট বের করে বনে，টাকা आপনার নিশষয়ই শেষ হয়ে গিক্রেডে দিদি－এই টাকা কটा রাशून।

না नা，গত মাসে শে টাকা पুমি আমাকে দিত্যেছিলে লেই টাকই ডো এ丬নও লেষ इয়ऩ！

খরচ আর কি，দুজন মাত্র जে লোক－
আজকালকার দিন্নে একজ়ন্রেই খেরে जে একশ টাকা লাগে। নিন রাখুন টাকাঢ－ ২৮২

না, ভাই। এখন থাক। প্রट়োজন হলে আমিই চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।
সে আপনি যা চাইবেন তা আমার জনা আছে। নিন ধরুন তো টাকাটা!
যোগানন্দ টাকা কটা একপ্রকার জোর করেই সবিতা দেবীর হাতে গুজে দিয়ে ঘর থেকে বের रয়ে এল।

सन্ধকার গলিপথটা অতিক্রুম করে বড় রাস্তায় যখন‘এসে পড়ন রাত তথন প্রায় সাড়ে নটা বেজে গিয়েছে। দ্রাম বাস প্রাইভেট কার ও জনপ্রবাহে আলো-বলকিত কলকাতা শহর তथनও প্রাপপ্রাচুর্যে ঝলমল করছে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হঁটতে চলে যোগানন্দ।

সবিতাদির স্বামী ও কন্যা বাণীকে থুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করেই হোক তাদের भুঁজে বের করে সবিতাদিকে সুখী করতেই হবে। সবিতাদির মুত্খের দিকে যেন আার চাওয়া याয় ना।

আশ্চর্য চরিত্র অনিলবাবুর!
সাবিতাদির মত স্ত্রী পেয়েও তিনি সংসার বেঁধে সুথী হতে পারলেন না। অথচ সাবিতাদির মত স্ত্রী সংসারে কজনের ভাগ্যে লাভ হয়! আর ওদের বিবাহতাও নাকি হয়ে়িন পরশ্পরে পরশ্পরকে ভালবেরে।

প্রফেসার বাপের শিক্ষিত লেল্রে, অনিলবাবু নিজ্রেও উচ্চশিশিিত, তবু যে কেন সব এমনি হয়ে গেল!

সুথের সংসারই দুজনে পেরিছ্ছিলন, মফস্বল শহরে এক বেসরকারী কলেজ্রে অধ্যাপরের্ন কাজ নিয়ে গিয়ে। দুটো বষ্ণ আনক্দেই কেটেছিল। তারপরই লাগল আগ্গু।

একটি ছাত্রীকে পড়াত্ন, হঠাৎ একদিন সেই থব্রীকে নিয়ে হলেন পলাতক অনিলবাবু।
সবিতাদি তथন পঁচ মাস অন্তঃসত্ট্ব। ছোট সফস্পন শহরে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেল্ বাপারটা নিয়ে।

লজ্জায় অপমানে সবিতা পালিয়ে এলেন কলকাতায় বাপের কদ্ছ। বাপ শশাঙ্কমোহন সব গুনে ত্তিত্রি হরেে গেলেন। কেবল বললেন, যাক ভালই করেছিস। রাস্কেল! হাতির কাছে পেলে ডাবুক মেরে পিঠঠর ছাল তুলে নিতাম। আজ থেকে জানবি তোর বিয়েইই হয়নি।

কিক্তু বাবা, তার সক্তান যে আমার গর্ভে! দু হারত মুখ ঢাকেলেন সবিতা।
শশাস্কমোহ্ন যেন একেবারে সुষ্তিত হয়ে গেলেন কথাটা শুনে!
তাঁর গলা দিয়ে কয়েকটা মুহ্রুর্ত কোন শব্দই বের হয় না।
তারপর একসময় ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, ঐ তার সন্তান—যে আসছে তাকে निয়েই তুই बেঁচে থাক। ঐ অপদার্থিার কথ্যা ভুলে যা—ভুলে যা সব কথা।

যাই হোক, সবিতা পিতা শশাক্কমোহনের কাছেই থেকে গেলেন। ঐ একমাত্র মেয়ে শশাক্মোহনের। স্ত্রীর আগেই মৃত্যু হয়েছিল। বড় আদরের মেয়ে। কন্যা বাণী জন্মাল।

দশ বছর অনিলের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।
সবিতা नিজ্রেও জ্রেনেছিনেন আর হয়তো জীবনে কোনদিনইই তার সন্ধান পাওয়া যাবে ना।

এমন সময় হ্ঠাৎ একদিন শীতের মধ্যারাত্রে প্রাচীর টপকে অনিল শশাঙ্কমেহহের বাড়িতে এসে প্রবেশ করুলেন।

পরিচিত গৃহ।
স্ত্রীর শয়নকক্ষটা চিনে নিতে চাঁর কষ্ট হয়নি। সবিতা একাই তাঁর ঘরে ওয়েছিলেন। পাশের ঘরে দাদুর সঙ্গে ঘুমিয়েছিল বালিকন বাণী, অনিলেের মেয়ে।
সবিতার গাতে হাত দিত়ে ঠেলে তুনলেন অনিল তাঁকে ঘুম থেকে।
কে!
চুপ। চেঁচিও না—আমি অনিল।
তুমি। বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গেছ্লে সবিতা।
ছাঁ, আমি। অমি আবার ফিরে এসেছ্ সবিত।
তুমি ফিরে এসেছ!
ডায়বিটিসের রোগী শশাস্কম্মাহন। রাত্র ভাল করে ঘুম হয় না।
তিনি যে ইতিমধ্যে পাশের ঘরে আলো জ্রলা ও চাপা কথাবার্তার আওয়াজে উটেে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুজনের একজনও তা টের পাননি।

কে রে সাবি? বলতে বলতে শশাঙ্কমোহন ঘরের মধ্যে এসে একেবারে সোজা আচম্কা প্রবেশ করেন।

বাবা! একটা আর্ড শব্দ cের kল্য আMে সবিতার কণ্ঠ হতে।
জামাই অনিলকে চিনতত শশাফনোদ্जের কষ্ট হয় না।
 বের হয়ে যাও-

বাবা! आর্তকুণ্ঠে ডেকে ওঠেন সবিতা।
না। চরিত্রহীন লম্পটের आমার বাড়িতে কোন প্ৈশশধিকার নেই। যাও বেরিয়ে যাও!
आপনার বাড়িতে থাকতত আমি আসিনি। आমি অসৌ্ডি आমার স্ত্রীকে নিয়ে বেতে। ঘুরে দাঁড়़িয়ে অनिল বলেন।

ত্তেমা স্ত্রী! কে ত্তামার স্ত্রী? সবিতার তুমি কেউ নও ত্তামার সঙ্গে তার কেনন সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক আছে কি না আছে সেটা অাপনার বিচারে সাবাস্ত হবে না!
নিশ্চয়ই—একশ বার হবে। যাও বেরিয়ে যাও।
বেশ তো, সবিতরও যদি সেই মত হয়, নিশ্চয়ই বের হয়ে যাব-সে-ই বলুক।
সবিতা আবার কি বলবে! আমিই বলছি-
বলবার যদি কারো অধিকার থাকে তো একমাত্র আছে সবিতারই। আপনি বলবার কে!
লজ্জা করतছ না তোমার? নির্লজ্জ বেহায়া-
সবিতা!
সবিতা কিন্তু নিরুত্তর। পাথরের মতই যেন জমাট বেঁ九ে গিত্যেছে। স্থির বোবা।
সবিতা তোমারও কি তাই মত? তাই यদি হয় তো বল, আমি চনে यাচ্ছি!
তবু সবিতার কোন সাড়া নেই।
বেশ তবে চললাম।
অনিল দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই সবিতা ডাকলেন, দাঁড়াও আসছি। বাণী ঐ ঘরে घুমিয়ে আছে, जাকে নিয়ে আসি।

সবিতা！তীক্কু কণ্ঠে চিৎকার করে ওটেন শশাক্কমোহন।
ক্মা করো বাবা，जঁর जবাধ্য তো হতে পারব না－
সবিলা，তোর সঙ্গে যে নীচ জঘন্য ব্যবহার করেজ্，ে，তার পরেও－
কি করব বাবা，হিন্দুর মেয়ে－স্সামী जদের যাই হোক না কেন্ন স্ত্রীর তো তাকে ছড়া অनা পরিচয় নেই। তাছাড়া ওঁর ভুলকে यদি অমি ক্ষমা না করি，তবে উনি কোথায় দাঁড়াবেন？আমাকে যাবার অনুমতি দাও বাবা－

সবিতা，তুই কি ভুলে গেলি কি জঘন্য অপমান ঐ ল্লোকটা তোকে করেজে，তবু তুই জর সঙ্গে যাবি？

বাবা！
বেশ যা，কিন্ত্ এও জেনে যা আজ থেকে এ বাড়ির দরজাও তোর বন্ধ হয়ে গেল। आজ থেকে জানব সবিতা বলে কোন মেয়ে আমার ছিল না।

আজ তুমি আমাকে হয়তো ক্মা করতে পারছ না বাবা，কিন্তু একদিন যখন জানবে কতথানি নিরুপায় হয়েই আমাকে আজ তোমার অবাধ্য হয়ে তোমার মনে আঘাত দিয়ে যেতে হন সেদিন হয়তো आমাকে তুমি ক্ষ্মা করতত পারবে।
xশাঙ্কমোহন আর একটি কथাs না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।
সবিতা চিত্রাপ্পিতের মতই দাড়িয়েছিলেন।
अনিলও চুপচাপ দাঁড়িয়ে।
সমন্ত বাপারটট যে হ্ঠাৎ ঐভবে ঘুরে যাবে 9 কथা তিনি আদপেই ভাবেননি। बোঁাকের মাথায়ই তিনি সবিতকে তাঁর সস্গে চলে যাবার ও্তনা আহুান জানিয়েছিলেন। নচেৎ সবিতকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ক্小েন মতলবই ছিল না।

তিনি এত রাত্রে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে এলেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি
 মনে করে，কিন্তু ঘটন্া দাঁড়িয়ে গেল অন্যরকম।

একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সবিতাই কথা বলনেন，একটু দাঁড়াও，বাগীকক নিয়ে আসি। বাণী！
হাঁ，আমাদের মেয়ে।
একটু পরেঁই ঘুম হরে তুলে বাণীর হাত বরে সবিতা এ ঘরে ফিরে এসে স্মাীীর মুথোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন，চল।

ত্নিজন্ন সেই মধ্যরাত্রে জনহীন রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ালেন।

## II পনের ॥1

শীতের রাত－নির্জন রাস্তা। эধু রাস্তার দুধারে ইলেকট্রিকেন আালোও＜ো নিঃসF রাতে যেন এক চোথ মেলে বোবাদৃষ্টিতে জাকিয়ে আছে।

ত্নজন হাঁটতে শুরু করে।
মেয়ে বাণী শুধায়，आমরা কোথায় যাচ্ছি ম！？
ঘুরিয়ে মেয়ের প্রশ্নের জবাবটা দেন সবিতা，বাবার সত্গে যাচি মা।

বাবা!
হ্যাঁ উনিंই তোমার বাবা।
বাণী घুরে দাঁড়ায় অনিলের দিকে, সত্যি ছুমি আমার বাবা!
शँा, มा।
তবে তুমি এতদিন আসোনি কেন বাবা?
কাজ ছিল যে মা।

শেষ পর্যন্ত বৌবাজারের ঐ পুরাত্ন বাড়ির একতলায় এনে অনিল त্ত্রী ও কন্যাকে তুললেন।

ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা। চিরদিন সুথৈশ্বর্ফের মধ্যে পালিতা, তবু একটি কথ্যা বলেनনি সবিত। মুখ বুজে সব কিছুকে স্বীকার করে নির্যেছিলেন।

শুধু যে ঐ জघন্য পারিপাশ্বিকের মধ্ধেই এনে অনিল ফেনেছিলেন স্ত্রী ও ক্ন্যাকে তাই নয়—সেই সঙ্গ চালিয়েছেে जাঁর অত্যাচার।

এক এক করে সবিতর গাভuর সমও্ত সোনার গহনাতুলো বিক্রি করে সেগ্তেলা নষ্ঠ করেছেন। এবং यতদিন সবিতার গায়ে গহনা ছ্লি দু বেলা আহার জুটেছে কিষ্ট গহন্ন শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিন চরম দারিদ্র্য ও অনাহার।

আর তখন থেকেই মধ্যে মধ্যে অনিল বাডিতিে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত হতে লাभলেন। স্ত্রী ও কন্মার কোন র্ৰাজই রাখত্ন না। অনল্যাপায় হয়ে সবিতা দু-চারটি টিউশনি যোগাড় করে কায়ক্রেশে নিজের ও মেয়ের জীবন চালাতি লাগলৈन।

তাতেও বাদ সাধেন অনিল। মাঝে মাঝে ধৃমকেতুৰ মত এসে আবির্তুত হয়ে সবিতার সামান্য পুঁজি ও সম্বলের ওপরে রাহাজানি করে চনে যানু।

নিজের জীবনের কথা তেবে সবিতা মেয়েকে আর স্কুলে দেননি। বাড়িতে নিজেই লেখাপড়া শেখাতেন।

বাণী ক্রমে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা’র কষ্টটা দেখে সর্বদাই মা'র কাছাক্ছিছ থাকত মাকক সুখী করবার জনা। এবং তার বাপের প্রতি যা’র যে প্মা সেটা তাকে বরাবরইই পীড়ন করত।

মা বে বাবার যথেচ্ছচার সহ্য করে নির্বিবাদে শাঙ্ড হয়ে, বাগীর মনে হত সেটাই তার বাপের উচ্ছ্র্রলতাকে যেন আরও প্রশ্রয় দিচ্ছ। কিন্ল্ মা'র মুথের দিকে তাকিয়ে বাপের বিক্রুদ্ধে দাঁড়াবার মত মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু জ্রোর পেত না বাণী।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজ্রেকেও সে বাপের যথেচ্ছচারিতার সঙ্গে যাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্ধু জা সব্বেও মাঝে মাঝে মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইত তার সহজ মনের রুচিবোধের সংঘাতে।

সবিতার জীবনে যোগানন্দের আবির্ভাবটা দৈব যোগাযোগ ছাড়া কিছই নয়।
বাসায় ফিন্রতে যোগানন্দের প্রায়ই গভীর রাত হত।
বছর দেড়েক আগে এক শীতের রাত্রে যোগানন্দ পায়ে হেঁটে ফুটপাথ ধরে বাসায় ফিরছিলি।

সেরাত্রে একটু বেশী মা্রাতেই যোগানন্দ মদ্যপান করেছিল। সমন্ত শরীরতা তো হাল্কা ২৮৬

বোধ করহিলই, মাथার মধ্যেও কেমন শূনাত বোধ করহিলন।
শীতের মধ্যাা্রি জনহীন রাঙ্তা। একটা কুকুর পর্यন্ত কে小াও জেগে নেই।
ব্ৰৗবাজরের কাছ্থকাছি এসে একটা তিনতনা বাড়ির সুল-্যারান্দার নিচ্রে আধো আধো
 आপনা হতেই যোগানन্দ থেমে গিয়েছ্লি।

नারীক্ধে কর্রণ মিনতিন সুর, রাগ করো-না, ফিরে চল।
आঃ, কেন্ন বিরিকু করাছ সবিত! একশবার जে বলঘি যাব না। এখান এই যুটপাত্ই आামি उয়ে থাক্ব। বিরজ্জিপূর্ণ খनখনে পুরুষ্ণ্ঠ।
 কেন্ সর্রনাশের পৰে তুম্মি ছুটে চলেছ!

আবার প্যানপ্যানান্ শুরু করলে ঢো?
মেয়ে বড় হর্যেছে এথন, সে-ই বা কি ভাববে বল তো! এইজনাই কি তুমি সে রাত্র বাবার আশ্রহ থেকে টেন্ন নিয্েে এসেছিলে?

যাও না-বাপের ঘ্রে ফিেরে গেলেই তো পার। जোমার পায়ে তো আমি শিকল দিত্যে রাशिनि।

কেন্ন, প্পুরুবের স<্গে তে আর গহঅাগ করোনি। তবে লজ্জাण কিসের?
बा यदि তুমি বুঝত্ত-
 यা

ना, তোমাকে आমি না নিয়ে যাব না।
 রাস্ডা ঢের ভালে।
 তুমি সব পারবে। আবার তোমার সব হবে।

সে আর হয়না। এ শকুনির পাশা, দান আর ওন্টারে না।
হরে-সব হবে, মনকে একট্ শক্ত কর।
পুরুষ্ণ্ঠ এরেবারে ভুপ করে থারে কিছুম্ম।
আবার অনুনয় শশানা যায়, চল!
याও पूমি-आমি आসছি।
नা, আমার সল্গে চল। আর বইরে থেকো না। দেখছ না কি ঠাভা বাইরে!
याও ना তুমি, आসছি।

 গেन।

ব্যেগানদ্দ এবার এপিত্য গোন।


সে সোজা গিয়ে একেবারে উপবিষ্ট পুরুষটির সামনে দাঁড়াল, শুনছ্ন ?
কে! চম্কে উপবিষ্ট পুরু্যটি উढে দাঁড়ায়।
ভয় নেই চোরডাকাত নই। একটু মদ্যপান করেছি বটে তরে মাতল হইনি-—অতএব মাতালও নই।

তা এখানে কি চাও?
বিশেষ কিছ্হু না। ঘটনাচক্রে হুাৎ আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপটা আমি শুনে ফেলেছি।
গুনেছো তো বেশ করেছ। এখন এখান থেকে সরে পড় দেথি।
আহা চটছ্ছে কেন, ওনুনই না। इঠাৎ সংসারের প্রতি অমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন কেন্ন?
কে তুমি জানতে পারি? কি মতলব বল তে?
অধীনের নাম যোগান্দ। আর মতলব সেটা এখন্না ভেবেচিন্তে ঠিক করে উঠত্ত পারিনি। ধরুন—মনে হচ্ছে আপনার यদি কোন কাজে লাগতে পারি তাহলে ব্যাপারটা কেমন रड़?

রসিকত কর়ছ নাকি!
আদপেই না। কারণ ৎটে আমার ধাতে আদপেই সয় না। কিন্তু সেকথা যাক। এইভারে রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে এই ফুপপাত্ বলে থেকে লাভ কি! যান না ঘরে ফিরে।

ना।
आরে বাবা রাগ করজ্ছে কার ওপ্রী বলুন जো? ঐ নিরীছ ভড্রমহিলাটির ওপরে! বেচারী হয়তো এখনো আপনার আশাপথ চেয়ে দরজা গুলে দাঁড়িয়ে আছছন। যান-বাড়ি যান—

খুব তো উপদ্রশ দিচ্ছ! জান বাড়ির অবস্থ?
সে কতকটা অনুমানই করেে নিয়েছি না জানলেঙ সঠিক। অলাব অভিযোগ এই তো! आমি আপনাকে না হয় কিছু টাকা ধার দিচ্ছি-পরে সयয়মত শোধ দিয়ে দেবেন।

তুমি! তুমি আমাকে টাকা ধাব দেবে?
বিস্ময়ের একটা সীমা আছ্, অনিল বিস্ময়ে একেবারে বোবা बরেন যায়। এমন কথা তো কেউ গল্প-কহিনীতেও শোনেনি। একট্ট অচেনা অজানা লোক-

খুব আশ্চর্य লাগছে কথাটা ওনে, না? তা হবারই কথা। আমি নিজেভ মাঝে মাঝে আশ্চর্य হয়ে বে যাই না তা নয়। রাতের বেলার আমিটকে দিনের বেলার আমিটাই চিনতে পারে না তা পরে তো—যাকগে সে কথা, আপাতত কত দিলে আপনার বর্তমান Crisis টা কাটিয়ে উঠতে পারেন বলুন তো! কি নাম?

আমার নাম অনিল-
অনিল অর্থাং বায়ু-বাতাস! তা বেশ নাম। হ্যাঁ বলুন তো অনিলবাবু, আপাতত, কত হলে চলে ? তবে হাঁা, একটা অসন্তব চাইলেও আমি দেব না। ঠিক যতটুকু আপনার বর্তমান পরিচढ়ে পাওয়া উচিত তাই দেব। কারণ ফুটো কলসীতে জল ঢালা মানেই অপব্যয়।

লোকটার কথাবার্তায় অনিল উন্তরোক্তর বিস্মিত হচ্ছিন। এবং কৌতুকও বোধ যে কর্ছিন না তা নয়।

অনেক প্রকার লোকই জীবনে অনিল দ্টেছে কিল্তু এরকম লোক বড় একটা जার চোখে পড়েনি, যে অচেনা অজানা পথের একটা লোককে অयাচিতডাবে এমনি করে টাকা ধার দিতে পারে সেধে!

একশ টাকা দিতে পার?
निশয়ই। দাঁড়ান। যোগানन্দ পার্স বের করে।

নারী সবিত। সবিত যায়নি, গলির মাথাতই দঁঁড়িয়ে অপেক্পা করতে করতে উভত্রের সব কथা ঙ্লছিল।

সবিত!
না-টাকা पুমি নিতে পারবে না।
आঃ जাপনি आবার এর মধ্যে এলেন কেক্য? (যাগানন্দ বাধা দেয়।
চলে এস তুমি। সবিতা স্বামীর দিকে অাকিত়ে বনে য্যেগানদ্দর কথার কোন জবাব না मिड़ि।

বেশ, চলুন অनिলবাবু আপনাদ্রে বাড়িতেই যাওয়া যাক। অনেক রাত হয়ে গিত্যেজে,
 তিনজনের কাউকে লে বিক্লাল কহবে না!

তাই চল। अनिল বলে।
कि জানি কেন্ন সবিতা आর কোন প্রীতিবাদ জানায় না। তিনজনে এসে অন্ধকার বাড়ির মব্যে প্রবেশ করে।

## ॥ মোন ॥




কিষ্তু ব্যাগান্দ্র কথায় লেটা কেটে গেল।
দিদি! কেন যেন आপনাকে দিদি বনততই ইচ্ছে করছছ। आপনি নিচচযই মড্র গল্ধ
 সজ্গে আজ রাत্রে লেখা হবে জানলে মদ নিশয়ইই आমি থেতাম না। তরে মদ খেলেও জনরেন মাতनামি आমি করি না।

কি জানি কেন্ন, সবিতারও প্রথম হতেই বোগান্দকে ভাল লাগে। অার সমস্ত অনুভুতি যেন বলে, লোকটা আর যাই হোক শয়তান বা দুষ্ঠ প্রকৃতিি নয়। তাই আলাপ জমতে দেরি হয় না। বোগানন্দ সহজজই দুদাঙ্ সবিতার মনে একটি স্থায়ী আসন করে নয়।

সে রাত্রে আর ব্যোননদ্দর বিদায় নেওয়া হয় না।
রাত্রি ভোর হলে চা থেট্যে লে বিদায় নেয়। এবং যাবার সময় সবিতার অনিচ্ছা সর্লেও

 পথথে সেই একশত টাকা উরে যেতে পাঁচ দিনও লাগল না।

তারপর বে অভাব সেই অভাব।
কিনীীী অমनिবাস (১২)—>৯

আবার নেয় টাকা অনিল যোগানন্দর কাছ থেকে এবং আবার তা ফুরিত্যে যায় একদিনে। ঐভাবে দু‘তিনবার চলে।

উপন্যাসের কল্পিত এক কাহিনীর মতই যেন যোগানক্দর আবির্ভাব সবিতা ও অনিলের জীবন্न।

সেবারে কিছু দিন পরে আবার যখন এক রাত্রে ঘটল যোগানন্দর আবির্ভাব, অনিল বাসায় ছিল ना।

সবিতাই যোগান্দকে বসতে বললে বসুন, এসেছেন যখন যারেন কেন্ন?
তা বসছি। কিষ্তু ঐ সম্বোধন, আপনি আজ্টেটা ছড়তত হরে। দিদি বনে যখন ডেকেছি সে দাবিটা এই অধম জনের রাখতে হবে এবং শুধু রাখই নয়, সেই সঙ্গে বড় বোন ছোট ডাইকে যেমন তুমি বলে ডাকে তেমনি বলবে তুমি এবার থেকে।

সবিতা হেসে বলে, তাই হবে।
তাই হবে না, বলুন তুমি!
বেশ বলব।
আঃ সত্যি কি বে আনল্দ পেলাম দিদি। আর বুঝতে পারলাম ভগবান এখনো এই হতভাগ্যটাকে একবারে ল্রোেনनনি।

বোস, চা করে আনি।
চা নিশয়ই হবে, আপনার হাতেব্র চা না খvয়ে নড়ছিই না। কিস্তু অনিলবাবুকে দেখছি না কোথায়ও, বেরিয়েছ্ছেন বুঝি ?

সবিতা চুপ করে থাকে।
দিদি!
সে নেই।
নেই?
দশ দিন বাড়িতে আসেন না।
সে কি!
ও আর এমন কি! সবিতা হাসে।
তাই তো-তাহলে—যোগানন্দ বলে।
दि ভাই?
একা একা আছ্লে-
অভ्যाস হয়ে গিয়েছে।
তা ত্যন হল কিত্তু আপনাদের চলছে কি. করে? কিছু মনে করবেন না দিদি-
যেমন করে আগে চলছিল। দুটো টিউশনি করি।
কিন্তু দুজন স্ত্রীলোক একা একা এইই বাড়িতে ভয় করে না তো দিদি?
এমন সময় হঠাৎ অनिল ফিরে এল, হাতে একটা পোঁটলা।
এই যে যোগানন্দ! কতক্ষণ? অনিল প্রশ্ন করে।
এই কিছুঙ্গণ। কিক্তু এ দশ! দিন ডুব দিয়েছিলে কোথায়? যোগানন্দ বলে।
বর্ধমানে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনিল বললে।
হঠাৎ বর্ধমানে দেশের বাড়িতে? প্রশ্ন করে এবারে সবিতা।

যাঁ, অनেক দিন যাইনি তাই দেখতে গিয়েহ্লিাম এক্বার। যা দেখলাম, বাড়িথর অবশ্য ভেঙে নির্যেছে, কাঁচ টিত্নের বাড়ি-একটা পাকা ঘর ছিল, লেইতা কোনমতে টিকে আছে।

তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে সেখান গিত্রে থাকনেইই তে হয়! কিম্ঠ ঐ বাড়ির ক্থা তো কোন দিনও তুমি আমাকে বনनि? সবিত বলে।

বनবার মত নয় বলেইই বनिनि। সে বে এ বাড়ির থেকেও এক ডিখ্রী-
তা হোক, তবু তো নিজ্জের ভিটে-পরের ভাঙা বাড়িতে ভাড়া টনার চইতে নিজ্রের পড়ো ভাঙা ভিটেও ঢের সুথের, ঢের সম্মানের। চল आমরা কালই সেখান যাব-

তাই यাও না অনিল-যयাभানन্দ বলে।
 अनिन।

কেন্ন, একনা ঘর তো আহে বলছিলে! সरিতা বলে।
থাকাটাই তো কেবল সব নয়, সেখানক্রার ম্যানেরের়া-
তা হোক
ना ना, ఆथान याওয়া इबে ना। अनिन বলে ওटে।
 কাছ থেকে কিছু ঢাকা চৌে নেয়।
 কেটে এনে নিজের ঘরের গর্ত তো ভরাए ক্বাং পারবে না অনিল। যা হোক একতা কিছু করো না।

ঘাবড়াও মাং ভায়া! তোমার দেনা এবার বো্র হহ শিগগিরি শোধ করে দিতে পারব আর সব অভাবও घুচবে।

कि रকग?
দেখ नা অजাব বাধ হয় এবার সতিইই घুচল!
ভাল। যোগানनদ্দ মूपকণ্ঠে বরে।
जাল নয় রহ, সতিই দের্যা কেম্ন বরাতের চাকাত ঘুরে যায়।

ভোগানন্দ এবাু cেশ বিময়ই অনুভব করে। বলে, ব্যাপার কি বল তে সত্যি করে!


## সে যাই হোক, সময়ে সবই জানেে।

সবিতাকক নুকিক্যে অনিল সে রাত্রে যোগানদ্দর কাছ হাত টাকা নিলেও সবিতার নজর এড়ায়নি। যোগানন্দ যাবার পর সবিত স্বামীকে বলে, অাবার টাকা নিলে ভ্যোগন্দর কাए रতে?

ভয় নেই, ভয় নেই—এবারে সব শোধ করে দেব এক কিস্তিতে।
সব এক কিস্তিতে শোধ করে দেবে?
剖।
ক্মেন করে ঔनि?
দেথ弓 না! অনিল রহস্পপৃর্ণ হাসি হাসতে থাকে।

এর পর কর্যেকটা দিন অনিল आর কোথাও বের হয় না। এবং কোথাও বের হলেఆ ঘণ্জাयান্রের্র মধ্েেই আবার ফিরে আলে। সিবারাত্র ঘরেই থাকে আর মধ্যে মধ্য একা नाল-মলাট-বাঁభानো জীর্ণ খতার পাত উন্টে পান্টে পড়़ গভীর মনোযোগ সহকারে।

সবিতার কৌতৃহন ছল বাপারট कि জানবার জন্য কিন্তু সুভ্যাগ পায় না।
 রেখোে।

ও্ধু সবিতাই নয়, এবারে বাণীও বাপের ওপরে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাথে।
লে এবার্ চিক করেছে বাপকে কিছুত্েই নজরহছড়া করবেনা, কারণ তারও মনে এব্টা

 নেকড়া জড়ােো আছে একটি সোনার কক্কন, কিন্তু বাপারটা जাল করে বুষবার আগেই হুাৎ आবার जনিল खিরে আসায় প্পে|ট্লাঢা যথাছালে ররেখে দিতে বাধ্য হহ সবিত। এবং পরদিনই প্রাতে ঘুম থেকে উঠ্ঠ সবিত দেখল তার স্বামী ও বাণী দুজলের একজনও ঘরে बেই।




মা, यাবার সঙ্গে সঙ্গে চললাম-বাণী।
বুমল সবিত, দুজন্ই একস<্সে গিয়োে



সবিত একাকী घরের गধ্যে হুপটি করে আনো জ্রেলে বলে ছিন।
 শে! মে<়ে কোথায়? অনিলবাবু বুঝি आাবার চলে গেছ্নে?

এস ব্যাগেন। সবিত ব্যাগান্দকে আহ্রান জানাল। এবং ধীরে ধীরে সব বৃত্তান্ত ঘুলে বनन।
 গিয়েছে-

निশ্চিন্ত থাক্তে পারতম, কিষ্ুু আমার ज মনে হয় না ভাই। ৫て઼ র্তে আমি চিনিआর মেয়ে বাপের প্রতি কোনদিনই প্রসন্ন নয়।

जাবজ্লে ক্নে, হয়ত্ज একপ্রকর जালই হল!
 নয়, जাহলে जো-

কিস্টু আমারও মনে হয় আপনার এই চিত্তার কিছু নেই।
চিপ্ञाর নেই!
ना।

সবিতা চুপ করে থাকে।
সে যাক, এভাবে এখন তো আর একা একা এখানে আপনার থাকা চলতে পারে না দिদি!

তা ছড়া আর ঊপায় কি বল? যাব কোথায়?
यদি আপত্তি না থাকে जেে আমার ওখনে চলুন না দিদি!
তা হয় না যোগানন্দ।
কেন ?
সে তুমি বুঝবে না। তা ছড়া এমনিতেই তো তোমার ঈণ এ জীবনে কোনদিন আমরা শোধ করতে পারব না। তার উপর আর ঋাণ বাড়াতে চাই না।

ও কথা বরে আর লজ্জা দেরেন না দিদি। আজকের দিনে সংসারে পরস্পরের মব্যে প্রীতির সম্পর্ক বলে কোন বস্তুই নেই, এমনিভারে আমরা সমাজের মব্ধ্যে পরস্পর হতে পরস্পর গাশাপাশি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিত়েছি.। জ্ঞান হওয়া অবধি সংসারে বা সমাজের মধ্যে একটি মাত্র সম্পর্কই সকলের মধ্যে দেতে আসছি-্ব্বার্থের সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্কের মধ্যেও সেই সম্পর্কটা টেনে এনে সেটাকে ছোট করে দেবেন না, এই আমার অনুরোধ।

যোগানन্দর মুখে কথাও্লো ষ্ৰনে সবিতা মুभ্ধ হয়ে যায়।
কদিনেরইই বা পরিচয় ঐ যুবকটিী সঙ্গ তাদদ।
সম্পূর্ণ অপারিচিত, পথের লোক-নিজজ বে সবিতা একটু বিব্রতও বোধ করে না তা नয়।

না না—দুঃখ করো না ডাই। তোমারে শামি অন্তত সেরকম কখনো ভাবিনি। সবিতা বললে, তোমার সঙ্भে পরিচয়টা জীবনে অক্ষয়ই হয়ে থাক, ধূলোর ঞপর টেনে এনে তকে আমি তো ছোট করতে পারব না ভই। আজকের দিদ্ন তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা। কিন্তु সেজন্য নয়, এথन হতে অन্য কোথায়ও यাবার आমার সত্যিই বাধা আছে-

বেশ, তবে আর কি বলব বলুন।
পরের দিনই সকালে যোগানন্দ তার দারোয়ান প্রৌঢ় মহাবীর ও গক্জন রাতদিনের ঝি সবিতাকে সর্বদা রক্ষণাবেকণণের জন্য পাঠিয়ে দিল। এবং নিজ্জও অধ্যে মধ্যে এসে সবিতার থ্থাঁজ নিয়ে যেতে লাগল।

## ॥ সতের ॥

বাণীর হাত ধরে টানতে টানতে কর্গের মধ্যে নিয়ে এল অনিল।
মাসখান্ক একেবারে ক্কৌরকর্ম না করায় একমুখ দাড়িগ্গোফ গজ্জিয়েছে আজ অনিলের মুতে। তাকে আজ আর চেনবার সত্যিই উপায় নেনই।

ঘরের কোণে প্রদীপটা জ্বনঢছ মিটমিট করে।
প্রদীপের স্বল্প আলোছায়া অপরিসর ছোট ইট-বের করা ঘরের জীী লেওয়ালে যেন রহস্যের আলপনা বুনে চলেছে।

হতচ্ছাড়া মেয়ে, তোকে ইচ্ছে করছে গলা টিপে শেষ করে ফেলি! রাগতকণ্ঠে অনিল বলে।

বাণী বাপের কথায় কোন প্রতিবিদ জানায় না। इুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

 করে ঘরের বাইরে যাস না！

তুমি তো সারাট দিন জঙ্গলের ম্ধ্যে ঘুরে বেড়াও！তোমাকে বুঝি সাপে কাট্তে পারে ना？

আমার আর তোর কथা এক হল！
ক্নে এক নয়？जার চেয়ে চল না বাবা，कि হবে মিথ্থে অমন করে আর মাঢি খুঁড়ে？ आমরা ফিরে যাই।

ফिরে যাব？কথনোই ना। জানিস তুই，কেন আামি এখানে এসেছি？
সবটা না বুঝলেও কিছू কিছু বুঝ্তে পেরেছি বৈকি। স্মিতকণ্ধে জবাব দেয় বাণী।
তুই কিছু জানিস না। জানিস ব্রেন্য এসেছি তা যদি পাই তাহনে এ জীবনে আমাদ্রের आর কে⿵冂 অভাবই থাক্রেনা！রাজার হালে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে－নসেই বাকি জীবনটা কাট্যির্যে দিতে পারব়！



হ্যা，তুই ঢো সব জেনে একেবারে বলে আাছিস। भिंচिয়ে উঠল অনিল।

 পर্ব্ত্ত এখান থেকে এক পা আমি নড়ছি না। 丬ুঁজ অানকে বের ক্রতেই হরে।

সण্যি，বাপপর জন্যা দूঃথ হয় বাণীর।

 आজ！
 বে একটা দর্বলত ছ্লি，পেটটই পে বুঝতে পারত না।

দশ বeসর বয়সের সময় সে তার বাপকে প্রথম দেথে।
মাভ্রের সঙ্গে তার সর্বপ্রকার আলোচনাই হত，একমাত্র বাপপর সম্পর্কে কথন্নে কোন आढলাচনা হত ना।

 বুদ্দিট ছিল একদু রেশ প্রখরই।

এবং মা তার বাপপর প্রসল্গ উথ্গপন করলেও মার মনের কোে যে তার স্বামী সম্পর্কে এক্টা বিশেय দর্বলज আছ్，সেটাঊ কিক্ত বুব্রত বাণীর কষ্ঠ হয়ন।
 जকিষ্রে আएে।
 ২৯8

একদিন তার গাত ধরে, তথন থেরেই কেন না-জানি ঐ বিচিত্র চরির্রের লোকটির ఆপরে এক অঞ্ঞা আকর্শণ অনুভব করেছে সে।

একে একে তার চোখে সামনেই দেখেছে মায্যের গায়ের গহনাঙনো বেচে বাপ তার
 ক্রে তুননেও সেই সল্গে লোকটার প্রতি জেগোে মনের কোথায় যেন একটা সহানুূতি, जनूকम्भा।

মৃ্যে মধ্যে বাপ তাকে পড়ির্যেছে, সেই সময় বাণী দেগেছে লোকটির জ্ঞান কত গভীর, কত জানাশোন!
 উ官

जার মায়ের মত ত্ত্রী পেয়েও বে লোকটা সুগী হত্যে ঘর বাঁধতে পারল না, जার জন্য মনে মনে বাণী দুঃখ বোধ করেছে।

 যার টােে সে জনায়ালেই সেসিন স্যাহাত্র পলায়নপর পিতার পিছু পিছু ঘর থেকক বের হর়ে তাে জনুসরণ করেV্লি।

তারপর বাপ টের পের্যে অকে ফিক্রে যাবার জন্য তার অনুরোধ, जয়পূর্শন, রাগ কিছ্হুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি সেদিন। এবং এ্যান এলেও বার্র গালাগালি রাগ সব কিছুকে


 না নিয়ে এলে পারেনি।




কিস্ট রাগাঁ অনিলের দूদিল্নের বেশী থাকে না।
বাণী সল্গে আসত্ত তার কিছু সুবিধাও হর্যেছিল। নিজ হাত পুড়িয়ে আর রান্গা করে शেত্ হয়नि।

প্রথন প্রথম জন্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে থাকতে বাণীর খুবই খারাপ লাগছিিল, কিস্টু বাপের একাত্ত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এসে বাপের মধ্যে একটা স্লেহ-কোমল অথচ দুর্শাতু রেপরোয়া মंন आবিষ্কার করে কেমন এক্টা মায়াও পড়ে গিয়েছিন্ন এই এক মাসের মধৌই তার মढে।

अনিন সারাতা দিন জঙ্পলের মধ্যে घুরে ঘুরে বেড়ায়।

 উन্টে উত্টে গভীর মনোয়োপের সলে পড়ে।

কলকাতাতেও এবারে বাণী বাবাকে ঐ খাতাটা পড়তু স সयত্ন আগলে বেড়াতে দেত্থো

কৌহৃহল হয়েছে খাতাটার মধ্যে কি আছে জননবার জনা，কিষ্ট সুব্যোগ বা সুবিধা পায়নি কলকাততে।

এথানে আসবার পর একদিন দিপ্রহরে বাপ্র অনুপস্থিতিত্ত চুরি করে গোপনে খাতাটার কিছু অশ্শ পড়েছে।

জोर्ণ লালচে পাতায় কার ভেন ডায়রী লেখা আছছ।



এবং প্রথম হচতই তিনি ছিলেন সন্যাসী প্ৃকিতির মানুষ। সংসারের প্রতি তাঁ কোন
 নিহচ হন সেই রাত্তীই তার পিতামহ শ্যামসুদ্দর চক্রবতী লেই শে নিরৃদ্দে হয়ে গেলেন， आর কেন সংবাদই পরবতীকালে পাওয়া যায়़ন।

তিनि আজএ জীবি कि মृত কেঊ ज জান না।


 মাতামহের গুহ ছেঢ়ে চনে আসেন，অা ওমুখা এ জীবনে হননি।
 কলকাতায় এলে এম．এ．পড়তে ওরু করেনা লেই সময়ই তার মাতমহের সঙ্দে ৫ তার মার সক্গ আनাপ।

## ॥ আঠারো ॥


 आার অঞ্ঞে ছিল না।
 মুলে আ রত্রমশ্রিল।

কক্কনण চুরি করার ঢেষ্া।
 দেeয়া，जারপর ক্েেন এক অপরিচিতের পত্র মারষ্ সাবধাन বাণী রুুমঞ্চিन না বিক্রয় করবার জন্যা－সব কিছু অড়িয়ে একটি রহসাই বেন দানা বেঁধে উঠছিল সব কিছুল মধো।

ঐ রতুম⿴囗্রিন！



এবং যতটা সভ্ব নিজ্জেকে আড়ালে রেখে কাজ করতু হরে। যেন কোন মতেই কারো


কিরীটী আড়াল থেকে কাজ করবে একপ্রকার স্থির করেছিল, যেদিন বামদেবের ওখান থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরবার পথে সে অনুসৃত হর়েছিন।

তই পরের দিন যখন তার বন্ধু অফিসারকে বলে লালবাজার থেকে দক্ত অ্যাণ সাহার অফিসে রানার সামনে একটা টোপ ফেলবার ব্যবস্থা করেছিল, নিজে তথন চুপ করে বসে থাকেনি।

কিছু পরেই সাধারণ এক ভাটিয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার ঊপরে এসে ভাবছে কেেন্ পরে এখন অগ্রসর হওয়া যায়, হঠাৎ পাশ দিয়ে তার পরিচিত একটি ট্যাক্সিকে যেতে দেতে হাত-ইশারায় কিরীটী ট্যাক্সিটা থামাল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার পরম্মে্বর কিরীটীর বিশেষ পরিচিত হলেও ছম্মবেশধারী কিরীটীকে কিল্তু চিনতত পারে না প্রথমটায়।

ট্যাক্সিতে চেপে কিরীটী তাকে নির্দেশ দিতেই ট্যাক্সি ছুটল।
নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ট্যাক্সিটা থামিয়ে পরমেশ্বর ট্যাক্সির দরজা খুলে দিতে যেমন উদ্যত হয়েছে কিরীটী বাধা দিলু; এখন নামব না, দরজা বন্ধ করে দাও পরম্মেশ্রর

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তকায় পরমেম্বর পশ্চাতে আরোইীর দিকে।
কি চিনতে পারছ না? কিরীটী बলললে।
এতক্ষণে কিরীটীর স্বাভাবিক ক্থস্বর্রে পরনেশ্বর তাকে চিনতে পারে।
হেসে বলে, স্যার আপনি! ইস এক্কদস চিনতে পারিনি স্যার!
সঙ্গে সঙ্গেই পরম্পের বুঝতে পারে কোন গোপন তদন্তের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারো গতিবিধির উপর নজর রাথবার জন্য কিরীটীর এই ছছ্মবেশে অভিসার।

পরমেশ্বর রাস্তার একধারে গাড়িটা পার্ক করে রাথে। কিহুক্ষণ গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করে কিরীটী গড়ি থেকে নামল। পরমমম্বরকে অপেক্মা কক্রবার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের বড় বাড়িটার গেটের দিকে।

মふ্তবড় পাঁচতলা একটা বাড়ি। অসংখ্য অফিস সেই বাড়িটার ঘরে ঘরে। এবং তখনও সেখানে কর্মব্যস্ততার একটা চাঞ্চল্য।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় দত্ত অ্যান্ড সাহার চেম্বারের দিকে এগিয়ে চলে কিরীটী একসময়।
এবং চেম্বারের সুইং ডোরের অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্মা করে।
প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে কিরীটী লক্ষ্ম করে একজন হৃষ্টপুষ্ট ভাটিয়া লিফটে চেপে তিনতলায় এসে উঠল, সঙ্গে তার ঢ্যাঙামত একজন লোক, হাতে তার মর্কোভিচের একটা টিন ও ওষ্ঠে ধৃত সদ্য-জ্বালানো একটি সিগারেট।

আমার আর ভিতরে গিয়ে কি হবে শেঠ! ত্যাঙা লোকটট ভাটিয়াকে বলে।
তাহলে তুমি গাড়িতেই গিয়ে অপেক্পা কর পিয়ারী। দেখি শালা দত্ত আবার ডাকল কেন?

কিরীটীর মনে হয় ঐ পিয়ারী লোকটা তার একেবারে অপরিচিত নয়।
তাই বসি গে। তুমি তাহলে কাজ সেরে এস। পিয়ারী নামধারী ঢাঙা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ভাটিয়া দত্ত-সাহার চেম্বারে ঢুকতে যাবে সুইংডোর ঠেলে, একজন ভদ্রলোক বের হয়ে এল মুর্যামুখি হত্তেই বনলে, রানা যে, কি খবর?

একটু কাজ আছে ভাই মুখুজ্জে।
ఆ1
রানা ভিতরে প্রবেশ করল এবং মুখুজ্জে চলে গেল।
তাহলে উনিই সেই স্বনামধন্য শেঠ রত্নলাল রানা! কিরীটী মনে মনে ভাবে।
রত্নমঞ্জিল বায়না করেছে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় ক্নিনবার জন্য ও-ই!
ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখা যাচ্ছে-লোকটির দেখা পাওয়া গেল!
কিরীটী অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ছকে ফেলে।
রতনলাল রানার সঙ্পে পিয়ারী!
কিরীটীর মনে পড়ল হঠাৎ ভাবতে ভাবতে, গোপন নোটবুকে তার ঐ পিয়ারী নামটি অনেকদিন আগে থেকেই টোকা আছে।

ক্রমম সবৗই মনে পড়ে।
লোকটা গতিবিধি যে কেবল অত্তন্ত সন্দেছজনক শুধু তাই নয়, বছর খানেক আগে একবার ও মাসছয়েক আগে আর একবার দুটো জটিল নোট জাল ও ওপিয়াম স্মাগলিংয়ের কেসের সক্গে ঐ নাম্মি বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িয়ে ছিল কিরীটীর মনে পড়ল।

কিস্তু অনেক অনুসন্ধান করেঃ লোকটাকে ধরা ছোয়া যায়নি সে সময়।
তেলা মাছের মত হাতের মুঠোর মষ্যে এসেও প্রায় প্রমাণের অভাবে পিছলে গিত্যেছিল यেन।

ত্থই বুরেছিল কিরীটী লোকটি যেমনি ষৃর্ত, ক্ষিপ্র ও তেমনি শয়তন। অসংথ্য ডেরা আছে লোকটার।

কোথায়ও এক দিন, কোথায়ও দুদিন বা বড়জ্োর দিন চারেকের বেশী এক নাগাড়ে থাকে না কখনো।

সর্বब্র গতিবিধি।
কি করে কি ভাবে চলে তাও সঠিক জানা যায়নি এখন পর্যক্ত।
ততে করে আরো সন্দেহটা পিয়ারীর উপর ঘনীভূত হয়েছে কিরীটীর। এবং সেই থেকেই তীক্ষ নজর আছে পিয়ারীর উপর কিরীটীর। লোক-চরিত্র সম্পর্কে কিরীটীর যতটা জ্ঞান आছে, তাতে করে অন্তত এটুকু তার কাছে অস্পষ্ট নেই যে লোকটা গভীর জলের মাছ।

কিনীটী তাই রানার সঙ্গে পিয়ারীর ঘনিষ্ঠতা দেখে চমকে উঠেছিল।
পিয়ারী রানার সঙ্গে কেন্ন? কর্তদিনের আলাপ ওদের আর কেন্নই বা ঐ ঘনিষ্ঠতা? এবং কেন্ সূত্রে আলাপ ওদের?

প্রায় কুড়ি-পঁচচশ মিনিট পরে রানা চেম্বার থেকে বের হয়ে এল।
কিরীটীও নিঃx<্দে অলক্ষ্য রানাকে অनूসরণ করে।
রানা তার অফিসে প্পীঢছ পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে গেল।
কিরীটী তথন গাড়ি থেকে নেমে পরমেশ্বরের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে বলরল, পরস্মশ্বর, তুমি একটু দূরে গিয়ে তোমার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর।

ঐ खে ড্যাঙা লোকটা দেথলে ও যদি এসে তোমার ট্যাক্সি ভাড়া করে তো তকে প্ৰ⿵ছে দেবে ও ঠিকানাটা ওর মনে রাখবে। আর তা যদি না হয় রো আমি না ফিরে আসা পর্यন্ত ২৯৮

অপেক্ম করবে। মোট কথা আমার সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয় ভালই, নচেৎ কাল সকালে আমার সঙ্গে সকাল নটার মধ্যে দেখা করবে।

পরমমশ্পর সন্গতি জনিন্যে ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তার মেড়়ের দিকে এগিয়ে গেল।
আধঘন্টা পরে প্রায় পিয়ারীকে বের হয়ে রাস্তার যোড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে লক্ষ করনলে কিরাটী। কিন্তু রানাকে বের হতে দেখল না।

অরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যথন রানা বের হল না, কিকীীটী রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

মোড়ে এসে দেখল পরমেশ্বরের ট্যাপ্সিটা সেখান্ আশেপাশে কেথথায়ও নেই।
यানিকটা আরও এগিয়ে গিয়ে হাত-ইশারায় একটা খালি ট্যাপ্সি ডেকে কিরীটী উঠঠ बमन।

সোজা মেসে ফিরে এল কিরীটী।

## ॥ ঊनिশ ॥

রাত আটটট নাগাদ বামদেবের ওথান रुতে টেলিফোেে সেই অজ্ঞাত বাক্তি লিখিত পত্রের কथা জানতে পারল কিরীটী।

বামদেবের সঙ্গে কথ্থা শেষ করে কিবীঢী লেফয় বসে একটা সিগার ধরাল।
নানা চিন্তা তার মাথার মধ্যে এসে ঘোরাযেে্রা করছে তখন।
 চাইল।
 आছে কিন্না দেখ তো!

মৃত্যুঞ্জয় নতুন সি. আই. ডি. তে ঢুকন্লও ঢেলেটি থুব চালাক, চটপটট ও কর্মঠ।
মৃত্যুঙ্জয় ওই সময় লালবাজারেই ছ্লি। সে এসে ফোন ধরে। কে ? আমি মৃত্যুঞ্জয় কथা বর্লছি।

কে, মৃত্রুঞ্জ?
হাঁ।। आপनি কে?
आমি কিরীটী রায়। শোন একটা জরুরী কাজ করতে পারবে মৃত্যুঙ্জয় এখুনি?
কি ব্যাপার বলুন তো?
সংক্রুপে তখন রানার অফিসের ঠিকানা ও চেহারার একটা বর্ণনা দিয়ে সেখানে গিয়ে বাড়িটার উপরে ঞ সেখানে অন্য কেউ আসা-যাওয়া করে কিনা তাদের ওপরে নজর রাখবার জন্য মৃতুঞ্জ্য়কে বলল কিরীটী!

মৃতুঞ্জয় সব শুনে বললে, আমি এখুনি यাচ্ছি।
মৃত্তুঞ্জয় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌছবার মিনিটট কয়েক বালেই লক্ষ্য করন, ভোগানन্দকে রাণার জাফ্সে গিয়ে প্রবেশ করতে।

घনায়মান সন্ক্যার অন্ধকরে পাড়াটা তখন বেশ নির্জন হয়ে গিয়েছে।
 থাকে। স্তির সত্ত্ক দৃষ্টি जার থাকে রানার অফিস-নাড়িটর দিকে।

রাত প্রায় সোয়া নটা नাগাদ যোগানন্দ বের হয়ে এল এঅং সত্ত্ক অনুস্ধানী দৃষ্টিতে
 বারো এঙ্বার পরই রানা নেমে এসে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছেড়ে দিন।



 সরু অन्ধ গলির মধ্যে গিয়ে প্রcেশ করল।

রাত ঈায় পৌনে দশটায দীর্ঘ অপেল্শর পর যোগানन্দ আবার একসময় রের হয়ে এन।

হেঁটেই চলেঢে এ্যেগানनদ।

রাত দশটা বাজাত চলন তবু কলকাতার রাঙা জুন্তবাহের এথনো যেন বিরাম নেই।
 এসেছে।

 খরিদ্দারের এথনো অভাব নেই।

যোগানদ্দ হেঁটে চলছিল। রানার ওখানেও आজ যোগান্দ বিশেষ পান করেনি। সামন্য
 চইতত কিছৃই হয়নি।

দুটো ডেরা যোগানদ্র। একটি কলেজ স্ট্রীটের উপরে সিটি হোটেলে তিনতলার নিড্ত


 সোজা ত্নিতनায় সিंড়ি বের়ে উঠ্ঠ এসে পরেট্ট থেকে চাবি বের করে দরজাতা থুলে নিজের निर्দি ঘ घরের মধ্য প্রcেশ কবল যোপানन।

দরজাঁ ভিতর থোকে बঁটে দিল।
খরটি অত্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানে।।

একটি কাবার্ড, একটি ড্রেসিংটটেবিল তার পাশ্ একটি আলনা।
এক পাশে একটি সিস্গ ঋটে শযাা বিছ্ছন্যে। একটি ছোট টেবিন ও একটি রেতের आারাম কেদারা।

স্নেन করে একটা পায়জমা ও গেঞ্রি পরে বাথরুম্ম থেকে বের হর্যে এন।
घুচ্মে দু চোখ জড়িয়ে আসছে।
आরাম-কেদারাঢার উপ্র গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝল ব্যোগানন্দ।
মৃতুঙ্জয় তখন হোটেেের মালিক শশীকান্ত হাজরার সঙ্গে তার প্রাইভেট চেম্বারে বসে কथা বল下ছ।

মুতুঞ্র পৃর্বে ক<্রেকবার কিরীটীর সঙ্গে কাজ করেছে। এবং কিরীটীর সল্গে কাজ করে
 কিনীोীী সল্গে কাজ্গ করতে পারলে সে লাভবান হরে। তাই কিরীৗীী নির্দেশ পেয়ে সে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিহ্ল।






 পের্যেছিন।
 সপ্খ্র করcে পেরেছিল পেটট বেমনি অস্পষ্ট তেমনি बৌঁয়াটে।

ব্যোগানc্দের পুরো নাম যোগানन্দ রায়।
भিটি হেটেলের নির্দিষ্ট ঘরটি যোগাননদ্দ বছর তিকেক হল ভাড়া নিয়ে রেথেঢে বটে কিক্তু নিয়মিত ঠিক ভাড়া দিলেও দিন্নের রেলায় তো কে小ন দিনই নয়-রাত্েe কখনো কখনো হপ্তায় এক-আাধ-দিন কাটয় মাত্র সেই ঘরে।

ব্যহার अত্তু অমায়িক। বিশেষ সজ্জন বলেইই মনে হয়।
কি করে, চাকরি না ব্যবসা তাও মানেজার বনতত সক্ম হয়নি। তবে অবস্থা রেশ সচ্ছল বনেইই মনে হয়, ব্বেশূষা অত্ত কেতাদুরষ্ত ফিটটফাট।

তিজিটার্স কথন্া কাউকে আসতে দেখা যায়নি। সল্গে করেও গত তিন-চার বহরে কাউকে ক্থনও তাকে কেউ আনরু দেখেনি।

লোকটটা বে মদাপান করে সেটা হোটেলের চাকরের মুথেই শোনা।

## ॥ কুড়ি ॥

পরম্মের্বরে বিদায় দিয়ে কিরীটী সোজা এল লালবাজার। এবং সুভাষের ঘরে ঢুকল। সুভাষ বললে, কিরীটী যে, কি ব্যাপার?
একটা কাজ করতে পারবে ভাই?
কি বन?
কাউকে আজ রাত্রের গাড়িতেই হরিদ্বার পাঠতে পারবে?
কি ব্যাপার বল তো কিরীটী?
হরিদ্বরে হরকি পিয়ারীর কাছে ভরদ্বজ আশ্রমে শ্যামসুন্দর চক্রবতী নামে একজন সংসারত্যাগী ভদ্রলোক থাকেন। আমি শ্যামসুন্দর চক্রব্ততীর নামম একটা চিঠি দেব, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বামদেব অধিকারীর পূর্বপুরুথদের যতটা সন্তব সংবাদ লোকট্টে সংগ্রহ করে আনতে হবে, আর জেনে আসতে হবে তিনি তাঁর পুত্র অনিল চক্রবর্তীর কোন সংবাদ রাখেন কিনা।

ব্যাপারটা থুলে বল ভাই।
অতঃপর কিরীটী সং্রক্পপ্প রত্নমঞ্জিল ও সুবর্ণকঙ্কন সম্পর্কে সমঞ্ত বললে সুভাयকে। এবং পরিদিন কিরীটী বহরমপুর রওনা হয়।

অপমানে আর্রেশেে ফুলতে ফুলেত পিয্রারী রত্নমঞ্জিল থেকে বের হয়ে এল।
বিনয়ের শেযের কথাগুলো তথনও যেন তঁর সর্বাঙ্গে ছুঁ টোটাছিল।
বামদেব যে তার প্রস্তাবে রাজী হরেন না পিয়াজী সেটা কিছ্টা পূর্বেই অনুমান করেছিল, তাই সে আরো দুজনকে সক্গে এনেছিল, তার বিশস্ত ও বহ্ঠ পাপানুষ্ঠানের সহচর ুপীনাথ ও ছুট্রালকে।

গুপীনাথের তাঁবে ছিল কলকাতার একদল নিম্নশ্রেণীর হ্যেন্য প্রকৃতির গুন্ডা।
নিজ্রেও যে সে রাতের অন্ধকারে ও দিনের প্রকাশ্য আলোকে ক৩ লোকের বুকে জ্মু বসিয়েছে তার সংখ্যা ছিল না।

গায়ে বেমন অসুরের মত শক্তি, প্রকৃতিও তেমনি ছিল দুর্ধর্य।
পয়সার বিনিময়ে গুপী করতে পারত না দুনিয়ায় এমন কোন কাজই ছিল না।
পিয়ারী বহরুমপুরে এসে কিন্তু কোন হোটেলে এঠেনি।
ছট্টুর কাছ থেকে পূর্বাক্ছেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে জেনেছিল রত্নমঞ্জিল থেকে আধ মাইলটাক দূরে গঙ্গার ধারে নবাব আমলের একটা ভগ্ন অট্টালিকা আছ্, লোকে বলে সেটাকে আরামবাগ। সেই আরামবাগেই এসে' আশ্রয় নিয়েছিন্ন তিনজনে গোপনে।

জঙ্গলাকীর্ণ বুনো আগাছয় ভরা বহ বৎসরের পরিতাক্ত ভগ্ন জীর্ণ আরামবাগেরই একটা কক্ষ কোনমতে পরিষ্কার করে নিয়ে ওরা তাদের ডেরা বেঁবেছিল।

একটি ভন্ন অট্টালিক।
চারিপাশে ও মধস্থস্থল একদা মনোরম উদ্যান ছিল, শোনা যায় কোন নবাবের বিলাসকেন্দ্র ছিল ঐ সুরম্য আরামবাগ।

বেগম ও তার সুন্দরী সহচরীদের নিয়ে একদা নবাবের হয়তো কত আনন্দ মুখরিত

দিनরাত্রি আরামবাগে কেটে গিয়োে।
কত মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের শ্মুতি আজও হয়জো আারামবাগের মহ্র বায়ু তরল্গে তরন্গে দীর্ঘপাসের মত গুমে ওুমরে উלহে।

আরামবাগের ল্ড় ক্রোশের মধ্যে কোন জনমানরের বসতি নেই। শহরের এদিকট্ট একপ্রার পরিত্তক বনলেও অত্তুক্তি হয় না। নবাবী আমলের কনরেলাহল ঐশ্ব্ব ও
 सुत्वर|

পিয়ারী রত্নমজ্জিল থেকে বের হরে প্রথদ্ম সোজা শহরের দিকে গেল। একটা বেস্মুরেট্টে ছুকে চায়ের অর্ডার দিত্যে ভবিষ্যৎ কর্মপগ্থার চিত্যায় সে ডুবে গেন।

কোন্ পথথ এবারে সে অগ্রসর হরে?
চিন্জা করতে ক্রতু একটা বুদ্ধি जার মাথার মধ্যে এসে উদয় হল এবং সঙ্গে সল্গে

 পুরুষ্ম গোঁফ, মাথায শালে木 चुপি, পরিষানে পায়জামা ও তসরের সেরওয়ানী একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ उদ্রলোক রেস্টুল্রেব্টের মধ্যে এসে প্রবেশ করে পিয়ারীর অদূরে একটি
 मাঁ়़াল নতুন आগক্তকের।

এক কাপ চ!! আগক্টক বলে।




ઢ্কেক্ক্রাট-দাড়ি শোভিত মুসলমানী পোশাক পরিহিত আগা্টক আর কে৬ নয়, কিরীটী। এবং মৃত্হঞ্য়ে নিয়ে সে বহরমপুরে এলেছে।

পিয়ারী «ে বহরমপুরে এcেছ কিনীীটীর সৌা অষ্ঞাত ছিন না।

সাধারণ বেশে মৃহুঞ্র্য় বাইরেই দাঁড়ির্যেছিন। তার সামনে এনে চাপাকণ্গে ক<্রেকটা


পরের দিন রাত্রে অপেক্শ করেও প্রায় সারাত রাত বিনয় কিদুহ দেথত্ত পেল না। কিষ্ু रणশ হल ना সে।

जার পরের রাচ্রেও বিনয় তার লোতলার শয়নষরের খোলা জানनার সামনে অন্ধকরে একাকী দাঁড়़ি়ে। দৃষ্টি তার নিব্ধ্ নীচের বাগানে। अখু कি সেই লাল আলোর সংকেত্টুকুই! রাব্রির মত মার্ধুর্যময়ী অথচ রহস্যময়ী সেই পথথ্রার্শিকার মিষ্টি কৌতুক সেও ভুলতে পারছ্ না কিছুতেই।

আাজকের রাতেও বে বিনয়ের ঢোথে ঘুম নেই, শোযোক্গুলোও তার কারণ বৈকি।

নীচের বাগানে কাল রাত্রে বে পোড়া গিসারের শেব টুকরোঢ পাওয়া গিয়েছে পরে

সেটা পরীক্মা করে দ্থেছে বিনয়।
দামী দ্ধ্ধ সিগরের শেষাশ।
সিগারের টুকরোটা যখন বিনয় বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পায় তথনও সেটা পুড়ছ্লি। অতএব ক্ষণপূর্বে কেউ নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল নিঃসন্দেহে।

কিস্তু কে?
তারপর এ বাড়ির কেয়ারটেকার মনোহর!
লোকটার গতিবিধি ও হাবভাব স্পষ্ট সন্দেহজনক। বিপক্ষ দলের সংবাদ সরবরাহকারী বললেই মনে হয়।

অঘোরে নিশিল্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন শয্যার ওপরে বামদেব। ঘরের আলোটl নেভানো।
বদ্ধ দরজার মধ্যবত্তী সামান্য ফাঁক দিয়ে স্টিলের একটি পাত ধীরে ধীরে প্রবেশ করল, जারপর নিঃশব্দে সেই পাতের চাপে দরজার অর্গলটা উপরের দিকে উটে যেতে থাকে।

দরজাটা একটু यঁঁক হয়ে যায়-সৌই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে কালো একটা হাত ধীরে ধীরে একটা সরীসৃপেব মত।

অতি সহজেই অতঃপর সৌই হাত দরজার অর্গলটা ধরে নীচের দিকে অর্গলটা নামিয়ে আনে—দরজার কপাট দুটো খুলে যায়।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপপে ছায়ার মত একটা মনুয্যমূর্তি. বামদেবের শয়নঘরে প্রবেশ করে।

তার পশ্চাতে আর একজন।
অন্ধকরে অগে পিছে সেই ছায়ামূর্তি দুটো এগিয়ে বায বামদেবের শয্যার দিকে।
প্রথম ছয়ামূর্তি পকেট থেকে একটা ছোট শিশি ও ব্র্মাল বের করে শিশির মধ্যস্থিত आরক ঢেনে রেম্মালটা ভিজ্রিয়ে নিল।

প্রথম ছায়ামূর্তি রুমাল হাতে ঘুমন্ত বামদেবের শিয়রের সামনে গিত়় দাঁড়াল। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি দাঁড়াল এসে পায়ের কাছে।

রুমালটা ছায়ামূর্তি ঘুমন্ত বামদেবের নাকের কাছে ধরল। ঘরের বাতাসে এক্ট মিষ্টি কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

অজ্ঞান বামদেবকে কাঁধের ওপরে তুলে ছারামূর্তি দুজন ঘর থেকে বের হর়ে গেল।

## ॥ একুশ !

বিনয় অপেক্ম করেছিল। আজকেও আবার ঠিক সেই সময় লাল আরোর সঙ্কেত দেখা গেল নীচের অন্ধকরে।

বিনয় জানালার সামনে সতর্ক হয়েই দাঁড়িত্যেছিল। সে আর মহুর্ত বিলম্ব করে না। টচ্টা निয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নমে যায়।

গতরাত্রের মত আজও দরজাটা খোলা। কিত্ট নজর দেবার মত যেন বিনয়ের ফুরসত

দ্রুতপদে বিনয় বাগানের দিকে চলে।
কিষ্ট নির্দিট্ট জায়গায় প্পৗছ্বার আগেই কার সঙ্গে যেন তার অন্ধকারেই ধাক্কা লাগে।

কে?
কিন্তু যার সঙ্भে বিনয়ের অন্ধকারে ধাক্কা লেগেছিল সে বিনয়্যের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিনয়ের হাতটা চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে কেবল বনে, চুপ! আঙ্তে!

কে?
বিনয়বাবু, আমি কিরীটী।
বিস্ময়ে একটা প্রচণ ধাক্কা খায় বিনয়। কয়েকটা মুহুর্ত তার মুখ দিয়ে কথাই সরে না।
কিরীটী রায়! এই মধ্যরাত্রে রত্নমঞ্জিলের বাগানের মধ্যে অন্ধকরে!
অদূরে এমন সময় একটা দ্রুতপলায়নপর পদশব্দ শোনা গেল। শুকন্নো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে মচমচিয়ে কে যেন দ্রুত পালিয়ে গেল।

সব মাটি করে দিলেন। পালিয়ে গেল লোকটা। কিরীটী বললে।
কিরীটীর কথায় বিনয়ের বিশ্য় যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবু প্রশ্ন করে, কে? কে পালাল?

তা আর জেনে কি হবে! কিন্তু আপনাকে কলকাতা থেকে আসবার সময় বার বার বলে দিয়েছিলাম না, দিনেরাত্রে সর্বদা সাবধানে থাক্রেন! অন্ধকারে রাত্রে একা একা নিরস্ত্র ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক লাল আলোর নিশানা দেবে ছুটছিলেন, যদি আচমকা বিপদ্দে পড়ততন কে রক্ষ করত আপনাকে! ছিঃ আপনি, একেবার ছেলেমানুয!

কিক্তু-
পরশ রাত্রের বাপারেও আপনার শিক্ষ হয়নি! আবার ঐ জঙ্গলের মধ্ব্যে ছুটছিলেন!
আপনি—আপনি পরশু রাত্রের ব্যাপার জানেন?
জানি। কেন্ন ভিচের সিগারের টুকরো পাননি?
Oh! It was then you? जा কবে এলেন আপনি?
চারদিন হল। যাক, এখন চলুন দেখা যাক মনোহর কি করছে।
দুজনে ফিরে এল রত্নমঞ্জিনে।
দেখা গেল মনোহরের ঘরের দরজা খোলা। আগে বিনয় ও পশ্চাতে কিরীটী মনোহরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মাটির শয্যায় ওয়ে মনোহর নাক ডাকাচ্ছে।
ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন যথন, আপাতত আর ওঁকে বিরক্ত করে প্রয়োজন নেই। চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

বেশ একটু জোরে জেেরেই কথাগুন্ো উচ্চারণ করে কিরীणী বিনয়কে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং নিঃশব্দে হঠাৎ ঘুরে দঁঁড়িয়ে দরজার কবাট দুটো বাইরে থেকে টেনে শিকল তুন্ে দিল।
© ©!
এতকাল এ বাড়ির কেয়ারটেকার ছিল, তাই এর সম্পর্কে এবটু কেয়ার নেওয়া হল। কিরীটী অমনিবাস (১২)—২০

এখন চলুন ওপরে যাওয়া যাক। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।
দুজনে সবে ওপরের বারান্দায় পা দিয়েছে, সুজাতার শঙ্কিত কঠ্ঠস্বর শোনা গেন, বিনয়! বिनয়!

সুজাতা হস্তদন্ত হয়ে বিনয়ের ঘরের দিকৌ আসছিল।
কি-কি হর্যেছে সুজাত? বলতে বলতে উৎকণ্ঠিত বিনয় এগিয়ে যায়!
বাবা-বাবাকে তার ঘরে দ্দখছি না! ঘরের দরজা থোলা!
সে কি! চল তো?
সুজাত, বিনয় ও কিরীটী তিনজনেই এগিয়ে যায় বামদেবের শয়নকক্ষের দিকে।
সত্যি ঘর খালি।
বিনয় থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কিনীতী কিল্g घরে পা দেওয়ার সঙ্গে সক্গেই ঘরের মধ্যে একটি মিষ্টি উগ্র গনन্ধ পেত্যেছিল।

বার দুই জ্রোর জোরে घ্যাণ নিয়ে কিরীটী বললে, ছ, র্রোরোফরম!
সুজাতার মুথে যা শোনা গেল তার মর্মাথ্থ এই, হঠাৎ घুম ভেঙে সুজাতা বাইরে এসে বামদেবের শয়নঘরের দ্রজজা খোলা দেখতে পেয়ে চমকে ওঠঠ। বামদেবের চিরদিন শয়নঘরের দরজা বন্ধ কढে ভেমন শোওয়া অভ্যাস তেমনি রাত্রেও কথনও তিনি ওত্ঠেন না। বহুকাল থেকেই তিনি রাত নটায় শয্যাগ্রহণ ® ভোর পাঁচটায় শয্যাতাগ করেন।

তবু সুজাতা বাথরুমটা একবারু cuতে এসেছে। কিস্তু সেখানেও বামদেব নেইই।
কি হল কিছ্ছুই তো বুঝতে পারছি না কিনীটীবাবু! উৎকণ্ঠিত বিনয় বনে।
কিরীটীর চিত্তাশক্তি তখন অত্যন্ত সক্রিয়। घরের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তার নাসারক্ধ্রে, যে মিষ্টি গক্ধের ঢেউ প্রবেশ করেছিন, সেটা যে ক্রোরোফরম ছাড়া আর কিছুই
 পক্কে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

আবার আজ রাত্র সুযোগ পেয়েছে বাণী।
ঘুম আসছিল না চোৰে কিছুতেই। চোথ বুজে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শযাযর ওপরে শুয়েছিন, কেননা ঘরের মধ্যে তার বাবাও ওয়ে আছে।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া সোজা নয়।
কথनো দু চেথের পাত বুজ্রেয়ে, কখনো অন্ধকারে তাকিয়ে ক্বান্ত হয়ে বাণী হঠাৎ একসময় দেখতে পেল ধীরে ধীরে তার বাপ শযায ছেড়ে উढে বসল।

কিছুস্ষণ অন্ধকারেই তার শय্যার দিকে তাকিয়ে থেকে উট১ে দাঁড়াল। \&ীরে ধীরে নিঃxব্দ পায়ে অনিল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাণী তথ্থপি কিছুক্ষণ শযাার ওপরে ওত়ে রইইল। তারপর উঠে বসে দেশলাইটা দিয়ে প্রদীপট জ্বালল। গতকাল বাণী একসময় লক্ষ্য করেছিন হঠাৎ মধ্যারাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে, ঘরের নেওয়ালে একটা ফোকরের মধ্যে বাবা তার পুঁটিলিটা রাখে আর সেই লাল মলাটের নোটবইটা রাখে ঘরের মেঝেতে একটা গর্তে ইট চাপা দিয়ে। নোট্যইটা রাখবার জায়গাটার সন্ধান এতদিন বাণী পায়নি।

গ্রদীপের আলোয় গতরাত্রের দেখা দেওয়ালের একটা ইট সরিয়ে ফোকরটার মধ্যে হাত

গানিয়ে পুচলিট টেনে বের করল।

## 


 কৌটো বের হল। বিস্ময়ে কিছুষ্ণ কৌটোঢর দিকে তাকির্রে থাকে বাণী।

ধীরে ঠীরে কৌটোর ঢকনিটা খুলঢতইই ম্নান প্রদীপপর আলোয তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হল সযত্ন্ন ডুলোর ওপরে রাখা এবটি সুবর্ণক্ষন।

সেকেলে জড়োযা একেবারে খাঁtি পাকা সোনার ততরী ক্মনটি।
 ঠেকেহে।

কক্ষন্র গাল্যে বে সুস্প ছিলার কাজ তাও দেখবার মত।
নারীমন্নের সহজত কৌুহৃহলেই বাণী কপ্ষনটা একবার হাতে নিয়ে দেথে।
বাইরে একটটা মুদ পর্রমর্মর শোনা গেন।
 রেথে দিল।
 ডায়েরী!
 কক্কন?

ऊদম্য কোতুহনকে নিবৃত্ত করে রাখত্ত পাৰ্র না জার বাণী। ঘরের মেবেে থেকে ইট
 বাণী নোটবইটা বের করে আনলে।

প্রদীপের আলোয় বসে দ্রুত একটার পর একটা ডাল়েরীর পাতা উল্টে ব্যেত লাগল।

 কাহু ওনেছি। অनिল্নে জন্মের বছর দেড়̣ক আগে তিনি একদিন হঠাৎ সন্ক্যেবেলায় বর্হিমহলেে আমার ঘরে এলে হাজির হলেন। একথা সেকথার পর একসময় আমাকে বললেন, দেখ বাবা, তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমদ্রে পূর্বপুরুম্দর কিছু সণ্চিত হীরা জহরৎ ও বাদশাহী ম্মেছর আছে। বাবা মৃত্রুর সময় আমাকে বলে গিল্যেছিলেন, ঐ ধনরত্ন
 জয়গায় মাটির নীঢে একটি শিলাথণ্ড গ্রোথিত আঢে, সেই শিলাখঞ্েে নীচে একটি ছোট লোহর সিন্দুকে সেই ধনরত্ন নুকাো আহু, সিস্দুকটির কোন চাবি নেই। সিন্ूুকের ওপরে পাশাপাশি অনেক্টা দুটি বলয়ের আকারে খঁজ কাটা আঢে। ঐ বলয়াকার ঋ্জের মধ্যে দूটি কক্কন বসিয়ে চাপ দিলেই आপনা হতেই তথন সিদুকের ডালাটি নাকি খুলে যাবে।
 দুটि কহ্কনের সাহব্যৌই থোলা যায়। অन্য কোন কক্কন দিত্যেই সিস⿰ুুক থোলা যাবে না। শরীর আমার ইদানীং থ্রাপ यাচ্ছে। কবে আছি কবে নেই-তই তোমাকে এই গোপন তথ্যাঢি

বলে গেলাম। यদিচ এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই একমাত্র অধিকার আছে ঐ ধনরত্নে, তবু তোমাকে বলে রাখলাম এইজন্য যে আর তো পুত্র আমাদের হবে না, তোমরাই হবে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

কথাটা শুনে আমি চুপ করেই রইলাম।
শ্রওরমশাই একটু থেমে আবার বলডে লাগলেন, মীনুকেই আমি একথা বলে যেতাম, কিস্তু ইচ্ছা করেই তাকে বলিনি, কারণ সে আমার নিজের সন্তান হলেও সে অস্থির চপল ® উগ্র প্রকৃতির। বিলাসব্যসনই দেখেছি তার জীবনের একমাত্র কাম্। সে হয়তো ঐ ধনরত্নের লোভ সামাতে পারবে না। পূর্ব-পুরুষের নির্দেশ আছে, অত্যত্ত প্রয়োজন ছাড়া নিতান্ত অভাব না হলে কোন মতেই যেন ঐ সঞ্চিত গুপ্তধনে না হাত দেওয়া হয়। তুমি নির্লোভ, নীতিপরায়ণ। তুমি সে লোভকে জয় করতে পারবে, তাই তোমাকে আরো বলে গেলাম।

এত্ষণে বাণীর কাছে সব স্পষ্ট হত্যে ওঠে।
পিতার এই জঙ্গলের মধো এসে পড়ে থাকার উদ্দেশ্য তার সামনে পরিষ্কার হত়ে যায়।

পিতা তার তাহলে সেই গুপ্ত ধলৈৈ্বর্যের লোভেই এখানে এসেছে, তাই সে দিবারাত্র


বাণী আবার ডায়েরী পাত ঞন্টীতে লাগল। আর এক পাতায় লেখা আছে:
মৃন্ময়ীকে স্পষ্টই আজ বনে দিত্রেছি, বামলেবের ভাবী স্ত্রীই ঐ কস্কনের যখন একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তখন কঙ্কন তাকে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে একটি ফিরত দিয়ে যেতেই रবে। মৃন্ময়ী শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে।

## ॥ বইইশ !

শেষরাত্রির দিকে বামদ্দেবের জ্ঞান ফিরে এল
প্রথমটায় তো বামদেব বুঝতেই পরেন না, এ তিনি কোথায়! চিন্তাশক্তি ধ্েোয়াটে দুর্বল। কিন্তু ক্রत্রে ক্রুন্ম যখন জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে এল, দেখলেন হাত-পা বন্ধাবস্তায় জীর্ণ পুরাতন একটা ঘরের মধ্যে মাটিতে পড়ে আছ্লে।

অদূরে ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্রনছে।
কিছুই মনে পড়ে না, কিছুই বুৰ্েে উঠতে পারেন না—এ তিনি কোথায় এনেন। কেমন করেই বা এলেন। ছিলেন তো রত্নমঞ্জিলের নিজের ঘরে শযাযায় শুয়ে!

তবে এখানে এলেন কেমন করে, কখনই বা এনেন!
মচমচ একটা জুততার শব্দ শোনা গেল। অারপরই ভেজানো দরজা ঠেলে দুজন ঘরে. প্রবেশ করল। প্রথম ব্যক্তিকে দেখেই কিষ্তু বামদেব চমকে উঠলেন। পরক্তু সকালে ঐ লোকটিটই রত্নমঞ্জিল কেন্নবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল।

নামটাও মনে পড়ে-পিয়ারী!
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কিত্তু চিনতে পারনেন না বামদেব। গুপীনাথকে তো বামদেব ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি, চিনবেন কি করে!

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে পিয়ারী বামদেবের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, এই ๔ অধিকারী মশাইढ্যের জ্ঞান ফিরে এসেছে দের্খছি! তপী, ওঁকে তুলে বসিত্যে দাও।

গুপী পিয়ারীর নির্দেশ পালন করে, এক হ্যাচকা টানে তুলে বামদেবকে বসিয়ে দিল তারপর অধিকারী মশাই, এবারে রত্নমঞ্জিল বিত্রী করবেন তো?
পিয়ারীর কথায় বামদেবের সর্বাঙ্গ আত্রেশে যেন জৃলে ওঠে রি-রি করে। অবজ্ঞাভরে জবাব দেন, শয়তান! ডুই যদি ভেবে থাকিস, এইভাবে অত্যাচার করে তুইও আমার স্বীকৃতি পাবি তো ভুল করেছিস।

গর্ত্রের মধ্যে পড়েও এখনো তড়পানি যায়নি! শোন বামদেববাবু, রানার কছে যা কবুল করে বায়না নিত্যেছ সেইই পক্চান্ন হাজার ঢাকই তোমাকে দেওয়া হবে, यদি ভালয় ভালয় এই স্ট্যাম্পযুক্তু বিক্রয়রেকেবালায় শাক্ত সুরোধ ছেলের মতই সই করে দাও। আর তাঁদড়ামি যদি কর তো, বিক্রুয়কোবালায় সই ত্তে করতেই হবে-একটি কপর্দকఆ পাবে না। এখন जেবে বল কোন পথ नেবে!

মরে গেলেও বাড়ি বিক্রি করব না। বুঝতে পারছি সেই শয়তান ঘুঘু শেঠ রানারই সব কারসাজি! তুই তারই লোক। রতার মনিবকেও বলিস, আর তুই শুনে রাথ্, তোদের হাতে মরব তবু সই করব না।

হুঁ সহজ পথথ তুমি তাহলে এওত্তে রাজী নভ! বেশ, তবে সেই ব্যবস্থাই হবে। গুপী
 ও তেজ কদিন থাকে!

ঘর থেকে বের হয়ে গেলে পিয়ারী।
গুপী একবার এগিয়ে এসে বললে, কেন মিথ্ৰে ঝাজেলা করছ বামদেববাবু! ভালয় ভালয় রাজী যদি হয়ে যাও তো, আটকে কটা দিন তোমাকে রাখলেও দিব্যি রাজার হালে আরামে থাকবে। দলিলটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই ডাং ড্যাং করে নিয়ে চলে যাবে।

বামদেব গুপীর কথায় কোন সাড়াই দেন না।
কেবল মনে মনে ভাবতে থাকেন, কিরীটীর পরামর্শে বহরমপুরে এসে তিনি কি ফ্যাসাদেই না পড়লেন! এতদিনকার জানাশোনা কিরীটী—বন্ধু কিরীটী যে তাকে এই বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেে দিবিয কলকাতায় বসে রইলল, দু’একদিনের মধ্যৌই আসবে বলেছিল-নদিন আজ হয়ে গেল, হয়তো বেমালুম সব ভুলেই বসে আছে! বামদেবকে যে ঠেতে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে হয়তো মনেই নেই जার!

শয়তানের পাল্ধায় পড়েছেনে, সহজে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে বলেও তো মনে रচ্ছে না। কত দুর্ডোগ আছে বরাতে কে জানে!

বিনয় আর সুজাতা তারাই বা কি করবে! জানরতও পারবে না তারা কাল সকালের আগে যে, শতু হাতে তিনি বन্দী হয়েছেন

আর জানলেই বা এই শয়ানদের হাত থেকে রক্ষ করবে কেমন করে তারা াঁাকে!

ভোরের আললা একটু একটু করে আকাশপটে দেখা দেয়।
সুজাককে সাষ্ট্রা দিয়ে কিরীটী বজে, বামদেববাবু শত্রুর হাতে পড়লেও চিন্তা করবার কিছু নেই। কারণ আমার ধারণা চট্ করে প্রাণে মারবে না তাঁকে তারা।

भাণে মারবে না কি করে আপনি নিশ্চিত জনলেন কিরীঢীবাূু?
কারণ এ তে বোঝাই যাচ্ছ, এই রত়্মঞ্রিলের ব্যাপারেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোন
 তাদের। তাহলে তো ভেজন্য নিয়ে যাওয়া পেটাই ভেল্ভে গেন।
 বুঝ্রেছে সে, এই বিপল্ अস্নির হয়ে হা-হতাশ করনেe কোন ফ্ন হবে না। যা করবার ধীরেমুম্থ কর্রে হবে।
 ব্রেন করর হোক উদ্ধার আমরা করবই।

বিনল্রের আশ্ষাস পের্যে সুজাण নিশিত্ত না হনেভ চুপ করে থাকে।
কিরীৗী বিনয়কে সম্বোধন করে এবারে বলে, আমাদের সময় নষ্ঠ করলে চলরে না বিনয়াবারু। চনুন সবার आগে শ্রীমান মনোহরের সঙ্গে কথা বলে দ্গো যাক তার কাছ থেকে কিছু cের করা यায় কিন্ন।

मूজ্জन आবার नीচু গ্গে।

आवर्य! মनোহর গেन কে小থায?
 ইত্মিধ্যে মলোহ্র পানির্রেছে তাহলে।

কিক্রীঢী কিম্ মনোহরের পলায়নের ব্যাপানে রিলেষ চিত্তিত বলে মনে হন না। সে বিনয়কে বনলে, বিনয়বানু, আপনি এথান থেকে কোপাe যারেন না। আমি থানা থেকে এখুনি একবার ঘুরে আস্সছি।

कि vবর মুত্র্জ্র?
 आたে পেই দিকে তকে যেভে प্থেঘি।









 মুদা হেলে কিরীটী বলে। তারপর একাট্ থেশে আবার বনে, এদিকে কাল মাবারাতে রত্রমষ্জিন


বলেन कि?
 তুমি স্টেশনটা watch করবে। রহম্ সাহেব, আপনি স্টেশ্রে মাস্টারকে একট্ চিঠি দিত্যে দिन यиि প্রর্যোজন হয় जো তিনি যেন ওকে সাহাय কর্রে।
 বাছ্ছ সেপাইয়ের দরকর যে রহ্মe সাহেব!

## কথন দরকার বলুন?

এখুনি। একবার आরামবাগে গিয়ে হানা দিতে হরে।
বেশ, এখুনি আমি ব্ববস্থ করাছি।
বহরমপুর আসাবার আগের দিন সিটি হোেটেে রাত বার্রোটর পর গিয়ে যোগানন্দ্র সল্গে দেখা করেছিলি কিনীঢী পৃর্ৰের।

ব্যোগনন্দ কিনীটীর পরিচয় পেয়ে খুশী হয়। যোগানন্দের সল্গে অনেক্ষ্ষণ কथাবার্ত্ত হয় কিরীটীর।

 ইত্হিস শোনে।

বোগানन্দ আর দেরি করে না। ক্কেন ল্যেন তার মনে হয় আচ্মকা রহসজজনক ভারে
 দেখা করে সব কথা তাকে খুলে বলে।


 কিস্টু जান করে সব কিছু দেথবার সুব্রোগ পায়নি। সেই রাত্রেই স্বানী ছলে যায় এবঃ বাकীকেও আর থুঁজ্জ পাওয়া যায় না।

প্রথম বিবাহহর পর তথনও जার সুখ্র সংসারে ভাঙন ধরেনি। শিক্কার, ভদ্রতার, জুচির
 পরবতী চরিত্রের দদনাটা প্রকাশ পায়নি, তথন একদিন কথায় কথায় তার স্বামীর মু্থই जার স্বানীর শৈশবের ইতিহাস ওনেছিল সবিত। নবাব-অনুগূহীত जার মাতমহদ্রে লৌ্য

 হয়তো অनिল বহরমপুরেই গিৰ্রেছে।

এবং সে স্বামীর সক্ধানে বহরমপুরে যাওয়াই স্থির কর্ল।
যোগান্দকে স্েকথা বলােেও।
 রाबी इन ना।

বাণীর জন্য মনাঢ তার সতিই বিশেব চঞ্ধল হয়ে ছিন।
সে বলढে, আমি ঢোমার সঙ্গে যাব ব্যেগেন। আমার স্থির বিপ্গাস, বাণী তার সঙেই

গিয়েছে। তারপর একটু থেমে আবার বনে, সে যা খুশি তাই করুক কিষ্ধ বাণীকে আমার ফিরিয়ে আনতৌ হবে।

সৌইদিনই যোগানন্দ ও সবিতা বহরমপুর যাত্রা করে।

## II তেইশ II

কিরীঢী থানায় গিয়েছে, এখনো সেখান থেকে ফেরেনি। বিনয় ও সুজাতা দোতলার ঘরে বসে সেই সম্পর্করই আলোচনা করহে। এমন সময় যোগানন্দ ও সবিতা এসে সেখানে উপস্থিত হল।

সুজাতা বা বিনয় কেউ তাদ্দের চেনে না। জীবরে কখনো তো দেখ্খনি। কিস্ত্ত যোগানন্দর মধ্যস্থতায় পরস্পরের পরিচয় হন্।

সবিতা এ বাড়ির ভাগ্ম-বৌ।
সম্পর্কে সুজাতার বৌদি।
সবিতা दিম্নু সুজাতার মুধে গতরাত্রে বামদেবের আচম্কা নিরুর্দ্ৰি হ্ট হয়ার কথা শুনে ও এখানকার ক'দিনের ঘটনা তনে স্তিষ্ভিত হহয়ে যায়।

বিনয়ও সংক্ষেপে রত্নমঞ্রিলের বিক্র্য়-ব্যাপার নিয়ে গত মাসখানেকের ঘটনা ও সুবর্ণকক্কনের সমস্ত ইতিহাস সবিতাকে বলে।

সবিতার চোথে যেন নতুন আলো ফুটে ওঠে। ইদানীংকার স্বামীর অধঃপতনের ইতিহাসটাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে সবিতার ঢোথের উপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিমতী সবিতার মনে হয় এই দুই ব্যাপারের মব্যে নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা যোগসূত্র আছে একে অন্য হতে বিচ্ছিন্ন নয়।

আর তাই यদি সত্য হয় তো এদেরকাহে লজ্জায় সে মুষ ল্দথাবে কেমন করে?
এই সুজাত, এই বিনয় তারা তো অনিলের থেকে তাকে পৃথক জাববে না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক অনিলের কনক্কের দাগ जে তার গায়ে কালি ছিটোবে।

তবু মনে মনে সে বার বার বলে, ছে ভগবান! যেন সত্য না হয়। এই জघন্য ঘটনার সঙ্গে যেন তার স্বামী না জড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সবিতা জানত না নির্মম ভাগ্যবিধাতা তকে কোন্ পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। নির্यাতন ও অপমননের এখনো কত বাকি।

তাড়াতাড়ি বাণী নোটবুকটার পাতার পর পাতা উন্টেপান্টে পড়ে চলে কিক্তু নিশেষ কিছুই আর চোখে পড়ে না। শেযের দিকে ছড়া-ছাড়া পাতাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা অসংनগ্ম, অস্পষ্ট, খেদোক্তিতে ভরা। একটা অনুশ্যোচনা যেন বড় করুপভাবে স্পষ্ট হর্যে উঠঠছে।

এমন সময় হুঠাৎ দ্রুত পদশব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাণী খাতাটা যथাস্থানে রেথে ফুঁ দিয়ে अলোট নিভিয়ে শযযায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘরে এসে একটু পরেই তার বাবা অনিল बে ধর্লে बন্নল, বাণী তা বুঝতে পারে।

অनिল घরে ছুকে দেশলাই দিয়ে প্রদীপটা জ্বাनাन। প্রদীপপর আলোয় घूরে একবার অদূরে শय্যায় শায়িত ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর পুচ্টলি খুলে আলোর সামন্ন লোটবইটা নিয়ে বসল।

শেষরাত্রের দিকে বাণী কথন घুমিয়ে পড়ে়ে সে নিজেই জানে না।
একটা ফিসফসে কথাবর্ত্তর শব্দ্দ जার খুম ভেঙে যায়।
চমকে ওচে বাণী রুূমঞ্জিলের পেই ভৃত্ত মনোহরকে ফিসফিস করে তার বাপের সন্সে কথা বলতে ঔনে।

ঘরের মধ্যে আমাকে শিকল তুলে আটকে দির্যেছিল কর্ত। কিষ্ঠु বেটারা जে জানত ন। घরের দক্ষিণের জানালার এক্টা শিক আলগা। শিকটা তুলে भালিয়ে এসেছি। অন্নে লোকজন এসে গিক্রেছে রত্নর্জজ্জে।

ఆরা কে বুকतে পারলে মনোহর? বাধা দেয় অনিল।
না। তবে কথায়বর্তায় মনে হন পুলিসের লোক। আমি আর এখান এক দэও থাকব नা। ধরতে পারনেই ওরা আমাকে পুনিসে দেরে।

ডয় পাচ্ছ কেন মনোহর। পুলিস্সে দিলেই অমনি হল? ওরা জননত পারবে না खে আমরা এখানে থাকতে পরিি!

 চিক সবাইকে খুঁজে বের করবে। সময় थাকট্ত যাপনিও পানান। মনোহর উত্তজিত্ারে কथাওলো বলে যায়।


 কত জায়গাত্ই রো মাটি भুঁড় দেখলাম। আমার মনে হয় यদি কিছু থাকে जে অ বাড়ির小েঝেরে নীচ্ই কোথায় প্সাত আছে।

না, ज হতেই পারে না।
তাই यদি না হবে তে ঐ বাড়িটা ক্নিবার জন্য সবই এত চেষ্ষা করছে কেন্র! এই তে দিন দুই আগে আর একজনও বাড়িটা কিনতে এসেছিল, বিনয়বাবু লোকটাকে গালাগাল मित्ञে তাড়িয়ে দিত্যেছ্নে!

মনোহরের যুख্তিট কেন্ন যেন অনিলের মনে লাগে।


 একটা ফাটটের মধ্যে সাপ মারতে গিল্যেই!
 সেই बেবেটে সুঁড়ে লেথি।

আমি আর এর মষ্যে নেই বাবু। যা করবার আপনি করুন গে-আমার পাওনাগণ্ড

মিটিয়ে দিন, অমি চলে যাই।
নিশ্চয়ই, মিটিয়ে দেব বৈকি-আগে টাকা পাই, তবে তো! কথার খেলাপ আমি করি ना। या পাব তার अর্ধ্বে ভাগ তোমার।

ना কর্ত, আধাআধি বখরায় কাজ নেই আর, আমাকে হাজারখানেক টাকা দিন বেমন আগে বলেছিলেন, আমি চলে यাই। মাটি ঘুঁড়ে यা পাবেন তা আপনিই সব নেবেন।

টাকা এখন আমি কোথায় পাব, টাকা কি আমার হাতে আছে নাকি?
ఆসব বাজে কथা রাখুন দেখি। যা দেবেন বলেছিলেন-হাজার টাকা, এখনি মিটিয়ে দিন। आপনার কথায় লোভে পডে এতদিনকার পুরনো মুনিবের সঙ্গে অনেক নেমকহারামি করেছি। আর নয়, দিন টাকাটা বের করে দিন, ভোর হয়ে এল, ছুটে গিত়ে আবার আমকে শেষরাত্রের প্রথম ট্রেনটা ধরতে হবে।

বললাম তো, টাকা এখন কোথায় যে দেব!
আবার চালাকি খেলছ্ন কেন? বার করুন তো টাকাটা, চটপট!
বলেছি তো টাকা নেই, অ দেব কোথা থেকে?
টাকা নেইই মানে! মনোহরের কश্ঠস্বরটা এবারে বেশ স্পষ্ট ও đাঁকালো মনে হয়।
টাকা নেই মানে টাকা নেই। চলে রেভে হয় চলে যা। ঠিকানা রেথে যা, টাকা আমি ঠিক প্ৰঁছে দেব।

মাইরি! ’সোনার চাদদ আমার!
মুহুর্তে অনিলের চোখ দুটো আগ্তনের মত দপ্গ কুরে জূনে ওঠে। বাঘের চোখের মত তার চোখ দুটো জ্রনতে থাকে যেন।

চাপাকণ্ঠে গর্জন করে ওঠঠ, এই উল্লুক! মুখ সামলে কथা বन्!
ఆ, আবার চোখরাঙানি! এক ঘায়ে এরককেবরে ঠাণ্গ করে দেব।
মনোহরের মুখের কথাটা শেষ হয় না—অকস্মাং যেন বাঘের শতই চোথের পলকে লাফ্যিয়ে পড়ে অনিল মনোহরের ওপরে এবং লোহার মত শক্ত দু হাত্ তার গলাট টিপে ধরে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে চেচেচিয়ে ఆঠঠ এতক্ষণে বাণী, বাবা! বাবা!
অতর্কিতে আক্রান্ত হর়ে মরোহর টাল সামলাতে না পেরে মাট্তিতে পড়ে যায় এবং অনিল দু হাত তার গলা টিপে বুকের ওপরে উটে বসে।

বানী ছুটে এসে বাপকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে দু হাতে টেনে ধরে। কিন্ত্ত বৃথা, অনিল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

आকস্মিক বেকায়দাভবে আক্রান্ত হয়ে মনোহরও সুবিধা করতে পারে না। অনিনের হাতের লৌইকঠিন আসুরিক পেষণণে থুব শীখ্রইই কাহিন হত়ে পড়ে।

অনিল হয়রো মনোইরকে লেযইই করে ফেল্লত, কিন্তু বাণী মরীয়া হয়ে বাধা দেভয়ায় শ্শেষ পর্যন্ত মনোহরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় অনিল।

দু পশের শিরা ফুলে উঠঠছে, রক্ত্চাপপ সমস্ত মুখাা লাল হত্রে উঠেছে মনোহরের। হাঁপাত্ছ সে তখन। একটা লাথि দিয়ে মনোহরকে ঘর থেকে বের করে দেয় অনিল।

মনোহরও একছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়।
অনিল গর্জাতে থাকে, হারামজাদাকে শেষ করে কেলাই উচিত ছিল। তুই বাধা দিলি

বাণী সुভিত निর্বকা
বাপের এই মূর্তির সc্দে পূর্বপরিচয় जে তার কথনো ঘটেনি! এ যে তার কপ্পনাতীত! जই जার याপ!

হাত-পা যেন বাণীর জসাড় হয়ে গিয্রেছে। শব্দ बের হয় না भলা দিয়ে।

## U চব্সিশ ॥

বেना প্রায় নটা নাগাদ জনাদশেক পুनिশ নিত্যে কিরীটী ও রহমৎ সাহেব আরামমাগে এসে উপস্থিত રল।

বেদনার্ত হাহাকারে ব্যেন আজও স্মরণ করিত্রে দেয় এক হারিয়ে যাওয়া দিনকে।
 সাহেব আবার বলেন।
 বাহিনীকে সে অनুসরণ করढে বলে।

ঘরের পর ঘর।




 ইতিম্বে।

স্পষ্ট পদশ্দ ব্যে এদিকেইই এগিক্যে আসছছ।
চারিদিটে বড় বড় কাক্ককার্य করা থাম! কিরীটীর ঢোখের ইপ্भিতে মুহুর্তে সকলে একঅকটা থামের আড়ালে অ丬্মোপাপন করে।

পদশ্দ অরো স্পাষ্ট শোনা যাচ্ছে। অরো এগিয়ে আসছে।
জাযগাটার দিন্নে বেলাত্ও পর্यাপু আলো প্রবেশ না করায় আবছ এক্া আলোआঁখরি।

কে ঐ এগির্যে আসছে:
কিরীটীর চিন্তে কষ্ঠ হয় না অস্পষ্ট आनো-আাধারেও। লোকটা পিয়ারী।
जाহলে তার অনুমা ভুল হয়নি! পিয়ারী এই পড়ো আরামবাগগই এসে আশ্রয নিভ্রেছে!

 থাক্ন।

এবং হাত পঁচচকেকর ব্যবধান যখন তার পিয়ারী থেকে, आচ্ম্木 থামের আড়াল থেকে

আম্মপ্রকাশ করে বজ্রকঠিন কণ্ঠে বনে，পিয়ারী，হাত তোল！
ভূত দেখবার মতই বেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে পিয়ারী। কিক্তু পরমুহূর্ত্রেই নিজেকে সামলে নিয়ে পিয়ারী বলে，এসবের মনে কি？কে তুমি？

আশ্যয，আমাকে তো তোমার চেনা উচিত ছিল পিয়ারী！এর আগেভ তো দু－দুবার আমাদের পরস্পরের সাক্ষৎং হর্যেছে। ব্যঙভরা কণ্েে এবারে কিরীটী বলে।

পিয়ারী চুপ করে থাকে প্রত্যুত্তরে। কারণ ইতিমধো তার চারিপাশ্শ সশত্ত্র এক পুলিস বাহিনী নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

বামদেব অধিকারীকে কোথায় রেখেছ বল？কিরীটীই আবার প্রশ্ম করে।
বামদেব অধিকারী！
নামটা চেনো না বলে মনে হচ্ছে নাকি！
না，জীবনে কখনো ఆন্নাম আমি ওনিনি এর আগে এবং বুঝতে পারছি না，কেন্নই বা আপনি এভাবে এসে আমাকে ঘিরেছেন？

এমন চমৎকার জায়গাতত ধরা পড়েও বুঝ্তে পারছ না কেন্ন তোমাকে আমরা ঘিরে দাঁড়িত়েছি！

না আমি जো এখানে রেড়াতে এসেছি।
বেড়াতেই এসেছ বটে！ব্যঙ্রে কথাট বলে কিরীটী। তারপর রহমৎকে বলে，তহহনে রহমе সাহেব，বাকি জায়গাগুলো বৌীজ করে দেখুন－এইখান্ন কোথাও বামদেবকে নিশয়ুই পাওয়া যাবে।

রহমৎ সাহেব তখন কিরীটীর নির্দেশে দুজ্ম সশশ্ᅮ্ পুলিসকে পিয়ারীর পাহারায় রেথে বাকী চারজনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

বেশী আর খ্ৰুজতে হল না বামদেব অধিকারীকে।
তবে ছটুলাল ও ওুপীনাথ আগেভাগেই সরে পড়ায় তাদের আার পাত্তা পাওয়া গেল ना।

পিয়ারীকে গ্রেপ্তার করে ও বামদেব অধিকারীকে মুক্ত করে সকনে রত্নমঞ্জিনে ফিরে এল।

সেখানে তখন বাণী তার মা’র কাছে গত এক মাসের কাহিনী বলে চলছে আর সকলে গভীর মনোযোগের সক্সে গনছছে।

বাণী একসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
পিতার সান্নিধ্য সত্যিই সে আর ভেন সহ্য করতে পারছিল না।
অনিল চিeকার করে ডাকে，কোথায় যাচ্ছিস বাণী？
বাণী কোন জবাব দেয় না বাপের কথায়।
বাণী সোজা জঙ্গলের পথ ধরে রত্নমঞ্জিলের সামনে এসে দাঁড়াল। স্থিরপ্রতিফ তখন সে，বামদেব অধিকারীকে সব কথা খুলে বলবৌ।

নিচে কাউকে না দেখতে পেয়ে বাণী সিঁড়ি দিয়ে সোজা একেবারে দোতলায় উঠে যায় । বিনয় ও সুজাতা তাকে চিনতে পারে না，কিন্তু সবিতা ও যোগানন্দ তাকে চিনতে পারে। সবিতা চিৎকার করে ওঠে，এ কি，বাণী！

বাণী কম आশर्य হয়নি। সে বলে ম!!
বাণী ছুটে এcে দ হাতে মাকে অড়িয়ে ধরে।

বাণীর মুখ্ে সমস্ত ইতিহাস ওনে তথনি সকলে মিলে জभলের মষ্যে পড়ো বাড়িতে जনিল্লের ল্খোজ যায় कিস্ট তার সন্ধান সেयানে ওরা পায় না।

হতাশ হর্যেই সকলে ফিত্রে আলে।
বাণী কিত্ুু একসময় তার মাকে আড়ালে ডেকে বলে, মা, বাবা নিশয়ীই এখনো
 রহুন্মঞ্জিলে আসবেই।

মেয়ের কথা жনে সবিতা কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।
দूপুরের ডাকে কিনীটী এক্থানা চিঠি পেল।
হরিদ্বার থেকে এসেছে চিঠিথানা।

## II পঁচিশ II

তরপর এল রাত্রি।
সকলেই बে যার শय্যায় নিদ্রািিভूত।
কেবল ঢোথ ঘুম ছ্লিল না সবিতার। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরज जাক যেন কিহুতেই সুস্থির হতে দিচ্ছিল না।

 পड़़नि।

সমস্ত দুর্ভাগ্যকে সে বুক পেতেই গ্রহ্ণ করেছিন্ন তবু সে লেব পর্यত্ত জরীী হতে পারল না। কেন্ন

আর একজনও লে রাত্রে জেপে ছিল। কিরীটী রায়।
इঠাৎ মধ্যরাভ্ভির সুগভীর সুপ্তি পীড়িত হর্রে ওঠে একটা যাহ্ভ্রিক fo jo শকে। উঠে পড়ন শ্যা হতে সবিত।

অঞ্ধকরেই পার্যে পা়্যে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেরে এन।
এগির্যে চলে শা্দটাকে অনুসরণ করে।
ঘরের দরজাण ডেজানে।
তেজানো দরজাঢ নিঃশব্দে ভিতরে পা দিল সবিত।
পাগলের মতই এবটটা ছেট লোহার শাবল নিয়ে অনিল घরের মেবেতে সর্বর לুকে रेखে চলে।

कि করহए?
(কে? চক্তিতে ফিরে দাঁড়ান अनिन। এ कि, সবিত पूমি!

কিদ্ট ঢুমি এখান এরে কি করে?

সে প্রশ্নের জবাব পরে দেব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাঞ। বলতে বলতে সবিতা দরজার থিলটা তুলে দিয়ে বদ্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সবিতার দাঁড়াবার ঋজু কঠিন ভঙ্গী, তার মুখের প্রত্তেকটি রেখা, তার কণ্ঠস্বরের অদ্যুত তীক্মত অনিলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

এ যেন তার চেনা-পরিচিত সবিতা নয়। সেই চিরুসহিষুণ, নির্বাক নমনীয় সবিতা নয়।
এ সবিতাকে সে কোনদিন দেখ্থনি। কোনদিন চেনে না। এ তার বিবাহিত স্ত্রী সবিতা নয়। এ যেন অন্য কোন এক নারী।

কই জবাব দিচ্ না কেন্ন? এখানে এত রাত্র্র তুমি কি করছ?
আকস্মিক বিহুলতাট অনিলের ততক্ষণে কেটে গিয়েছে। দৃপু ভসীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিল বলে, যাই করি না কেন্ন, সে জেনে তোমার কোন প্রর্যোজন নেইই। তুমি এখান থেকে याও।

ना। जোমার জবাব না नিয়ে आমি যাব না।
সবিতা! চলে यাও বল্লি এখান থেকে।
না। বললাম जো জােে আমার কথার জবাব দাও।
সবিতা!
না, अন্নক সহ্য করেছি তোমার অত্যাচার, অন্যায় জুলুম মুখ বুজে এতকাল। কিল্তু আর সহ্য করবা না। জেনো সহ্েেরও একট্ট সীমা আছে।

সবিতা, এখনো চলে যাও বলছি!
ছি, ধিক্ তোমকে! একবার ভেবে দেখ তো কোথা থেকে কোথায় ঢুমি নেমে এসেছ আজ! একদিন কি তুমি ছিলে, আর আজ তুমি কি হর্যেছ!

সবিতা, এথনো বল্গছি চনে যাও এখান থেকে। চিৎকার করে ওঠঠ অনিল স্থানকলল ভুলে।

চল—এখান থেকে আমরা চলে যাই চল। ওপরে ককিরীতিবাব̧ ওৎ পেরে আছ্ন তোমাকে ধরবেন বলে। ধরা পড়লে মেয়ের কাছে তুমি মুখ দেখাবে কি করে! কথাগুলো বলতে বনতু এগিয়ে যায় সবিতা স্বামীর দিকে। না, আর অন্যায় बামি তোমায় করতে দেব না।

এখান থেকে যাও সবিতা। আনিল বলে।
বলनाম जো আমি यাব না। দ্য় শান্ত কণ্ঠে সবিতা বरन।
যাবে না!
না। যদি যাই তো, তোমায় সঙ্গে নিয়েইই যাব-অ্ণা ন্য।
তুমি যাবে না সবিতা?
ना।
শাবলটা হাতে সামনে এসে দাঁডায় অনিল।
তার চোথের মণি দুটো যেন বাঘের মত জ্বলছছ।
সবিতা!
শোন তুমি হয়তো জান না—ওপরে কিকীটীবাবু ওৎ পেতে আছেন। যদি ঘুণাকরেও জানতে পারেন যে তুমি এসেছ-তোমার হাতে হাতকড়ি পড়বে। আমি জানতাম-বুঝতে OSも

পেরেছিলাম তুমি আসবেই। তাই না ঘুমিয়ে কান পেতে অপেক্ষা করেছিলাম!
কিরীটী রায় করবে আমার কচুটা!
আচ্ছ তোমার ঘৃণা লজ্জা বলেও কি কিছু নেই? নিজের সন্তানের কাছে আজ তুমি কত ছোট হয়ে গিয়েছ জান?

হিরোপদেশ!
না, হিতোপদেশ নয়-এ শুধু আমার অনুরোধ। এতকাল তো তোমার নিজ্জের মত চলে দেখলে, এবারে না হয় ফেরো-

ফির্রব বললেইই আজ আর ফেরা যায় না!
যায়-থুব যায়। চল এথান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।
পালিয়ে যাব!
হাঁা, দুজনে মিনে আমরা রোজগার করব। নতুন জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধব—যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।

ও নাটকে আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি করি না, শূন্য হাতে ভাগ্যের সঙ্গে দুনিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ করা যায় না সে কথাটা আর কেউ না বুদুক কিন্ত্ত আমি হাড়ে হাড়ে বুঝোছি সবিতা। শোন, যে কুবেরে小 এ্বষর্য আমি প্রায় মুঠোর মধ্যে এনেছি সেটা আমায় মুঠো ভরে নিতেই হবে।

আকস্মাৎ একটা মতলব যেন সবিতার মাথার মধ্যে খেলে যায়। সে বলে, কিত্তু সে তুমি কোনদিনই পাবে না।

পাব—পাব!
না। जার কারণ, তোমার কাছে যে কস্কনটা ছিন সেটা আমি সরিয়ে ফেলেছি।
সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উढ়ে দাঁড়ায় অনিল, সবিতা!

সবিতা!
 তুমি ক্ষেপে উঠেছ তাও তোমার অগ়গই দুটে কক্কনের সাহায্যে উদ্ধার হয়েছে।

সে কি! সে কস্কন-
পেয়েছি। তোমার ডেরায় বাক্সর মবো পের্যেছি-তুলোর ওপর রাখা ছিন।
সে কক্কন তুমি ঐ বামদেবকক দিয়ে• দিয়েছ?
হাঁা, তার জিনিস-
সবিতার কথা শেষ হল না, কেন-কেন্ন দিলি সে কস্কন হারামজাদী—বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার মভ শাক্ত দু-হাতে সবিতার গলাটা চেপে ধরে অনিল।

বল্ বল্-ক্কে ?
নিষ্ঠুর লৌহকঠিন হাতের সেই পেষণে ক্রমশঃ সবিতার দেহটা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে।

চোখের মনি দুটো কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে।
अনিল যেন পেষণ করে চলেছে।
আর উন্মাদের মত বলে চলেছে, বল্ বল্-ক্নে?

হঠাৎ ঐ ঘরেরে দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল এবং কিীীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

সবিতার অনুমান মিথ্যা নয়।
সত্যিই কিরীটী বাণীর মুখ থেকে আনুপূর্বিক সব শুনে জঙলের মধ্যে অনিলের ঘরে গিয়ে হানা দেয় এবং সেই ডায়েরী ও কস্কন উদ্ধার করে।

এবং সেও বুঝতে পেরেছিল, শেষ চেষ্টা অনিল করবেই এবং অনিন রত্নমঞ্জিরে আসবেই, তাই সে ওৎ পেতে ছিল।

কিরীটী এল বটে, কিস্তু বড় দেরিতে।
তখন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।
সবিতার শ্বাসরোধ হ্য়য় মৃত্যু ঘটেছে অনিলের নৃশংস নিষ্ঠুর পেষণে।
হাত তলুন অনিলবাবু! রহমৎ সাহেব বললেন। তিনিও কিরীটীর সঙ্গে এসেছ্নে। রহমৎ সাহেবের হাতে পিস্তল।

অনিলের হাত থেকে সবিতার শিথিল মৃতদেইটা ঝপ করে মাটিতে পায়ের সামনে পড়ে याয়।

এ কি অনিলবাবু- ্র কি। কিরীটী চিৎকার করে ওঠে
অনিলের সম্বিৎও বুঝি তথন ফিরে এসেছে।
সে প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে গিশয়েছিনা
কিরীটীর দিকে ফিরেও তাকায় না-সে তাকিয়ে থাকে ক্য়েটা মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে ভূপতিত তারই পায়ের সামনে সবিতার দিকে।

তারপরই নিষ্পাণ দেইটার ওপর ঝাঁ|পিয়ে পढ़匕 চিৎকার করে ওঠে, সবিতা-সবিতা-না-না-ना-

কিরীটী স্থির নিস্পন্দ বোবা—পাথর যেন।
সবিতা-সবিতা—কथা বল সবিতা—সবিতা—আমি—আমি sকে रण্যা করেছি-আমি আমার স্ত্রীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছি! দারোগাবাবু ধ্গেপ্তার করুন আমায়ফাঁসী দিন!

এ কাহিনীর এখানেই শেষ।
ডাইরীর মধ্যে বর্ণিত সিন্দুকের কোন সন্ধানই কেউ জানতে পারেনি।
রত্নমঞ্জিলের রত্নভাগ্ডার মাটির নীচেই গুপ্ত থেকে গিয়েছে।

> ॥ দ্বাদশ থল্ড সমাপ্ত ॥


[^0]:    বড়মা！

[^1]:    * ‘কালো ভ্রমর’ দ্বিটীয় ভ্রা দ্দষ্ঠd্য! —লেখক.

