$$
\begin{aligned}
& \text { জেমস প্যাটারসন-এর } \\
& \text { ম্যাক্সিমাম রাইড }
\end{aligned}
$$



 ডানা आঢে তাদের। এটা অনেকের্র কাছছ অপ্পের মতো একরি ব্যাপার




 সত্য জানতে পার্-কি সেই সত্য জনাতে হলে পডুন জেমস প্যাটির্রগেন্র হাই-ফাই অ্যাড্ডেঞ্ষার ম্যাক্রিমাম র্রাইড সিরিজিজে দ্য অ্যাজ্জে এঅ্রপেরিমেন্ট।


> -এইজ, बেনবোর্ন
"৫রু থেকে লেষ পর্যন্ত ননস্টপ অ্যাকশনের এই উপন্যাসটি এক নিঃষ্যালে পড়ে ফেনার মডো*
'একেবারেই ভিন্নধর্মী একটি ফ্যান্টাসি অ্যাডড্ডে্ণার...নতুন একটি জগতে নিত্যে যাবে পাঠককে*
-দা সানডে টাইমস
‘এणিকে বলা ভেতে পারে নিও-ফিউচার আাডভেষ্ষার...ভালো আর মন্দের চিরায়ত দ্বন্দ্ ফুটে উঠেছে...সেইসাহথ কতিপয় বিজ্ঞানীর অমানবিক পরীীক্শানিয়ীক্ষার বিষয়তিও ভাবিয়ে ডুলবে সবাইকে’
-দা নর্দান একো

চরিত্রখুলো নিখুঁত্ভাবে চিত্রিত করা ইয়েঢে...টান টান উত্তেজনার একটি ফ্যান্টাসি আ্যাডড্ডঞ্ণার’



জনপ্রিয় আমেরিকান থৃলার লেখক জেমস বি. প্যাটার্নসন ১৯৪৭ সালের মার্চ মালে জন্|প্রহ করেন। পড়ালেখা শেষ করে অ্যাডফার্ম্র চাকরি করেছেন তিনি, তরে ১৯৮৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিত্যে পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। মার্ডার মিস্ট্রি থেকে ঔুু করে ফ্যান্টাসি অ্যাডডেঞ্ণার-প্রায় সর্বত্রই তিনি সফল। এ পর্যत्ठ १১টি উপন্যাস লিখ্ছেন যার মষ্ব্য পরপর ১৯টি উপন্যাস নিউইয়ক টাইমস বেস্টসেলারের তালিকায় ঠोই করে নেয়ার মতো বিশ্বরের্ডs সৃষ্টি করেছে।
২০০৫ সালে জেমস প্যাটার্ন পেইজ টার্নার নামম একতি অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তন করেন। থৃলার সাহিত্য - জনপ্রিয় করার কাজ্জ ভূমিকা রাখার জन্য বিভিন্ন ব্যকি, প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল-কলেজকে মোট ৮৫০০০০ ডলার দান করেন তিনি। এছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল থৃলাররাইটার্স অর্গানাইজেশন গঠনে বিরাট ভূমিকা ছিলো এই জনপ্রিয় লেখকের।
এডগার অ্যাওয়ার্ডসহ অनেক পুরুক্কারে ভূষিত জেমস প্যাটারসন বর্তমানে বিভিন্ন লেখকের সাথে बৌথভারে লেখালেথি করে যাচ্ছেন।

## ম্যাক্সিমাম রাইড <br> দ্য অ্যাঙ্ণেল এঞ্সপেরিরেম্ট

## জেমস প্যাটারসন-এর

## ম্যাক্সিমাম রাইড দ্য অ্যাঞ্জেন এক্সপেরিমেন্ট



## ম্যাপ্भিমাম গ্াাইড


মূল্ল : ज্ञেমস প্যাটটার্সন
অनूदाদ : জাহিদ হिাসেন
Maximum Ride
The Angel Experiment
copyright@20I I by Batighar Prokashoni
স্ব্ব্ব C) বাত্ঘির প্রকাশনী
প্রপ্ম প্রকাশ : ডিসেমর ২০১১
প্রচ্ছদ: দিমান

বাচিঘর্র প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংনাবাজ্গার (বর্ণমালা মার্ষট তৃতীয় চলা), ঢাকা-
 প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাম সাश লেन, শিংটোচা, সৃত্বাপুব্র ঢাকা-১১00; গ্যাফিজ: ডট খ্রিन্ট, ৩৭/১, বাংনাবাজার, ঢাকা-১১০০; ষ্প্পাজ : অনুবাদক

> মূল্য : দুইশত চল্মিশ টাকা মাত্র

## সতক্কবার্তা

তুমি যদি এই গল্পটা পড়ার দুঃসাহস দেখাও, তাহলে একটি পরীক্ষার অংশে পরিণত হবে।
জানি. কথাটা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছেকিষ্জু এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে পারছি না ।

- ম্যাক্স


## পূর্বাভাস

अভিনদ্দন। তুমি এখনো এটা পড়ছো যার মানে আগামী জন্মদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য এক বিশাল পদক্ষেপ নিয়েছে তুমি। शা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে বইয়ের পাতা উন্টাচ্ছো-তোমাকেই বলছি। বইটা না পড়ে রেেো না। আমি এ ব্যাপারে যুবই আা্তরিক-তোমার জীবন নির্ভর করতে পারে এটার উপর ।

এটা आমার গল্প, आমার পরিবারের গল্প। কিষ্ভু খুব সহজেই এটা তোমারও গল্প হতে পারে। বিশ্বাস করো, আমাদের সবার ভাগ্য এর সাথে জড়িত।

आমি আগে কষনোই এরক্ম কিছু করি নি। তাই, সোজা মূল কথায় চলে यাচ্ছি। চেষ্ঠা করো, जামার সাথে তাল মিলিয়ে চলার।

आমি ম্যাক্স। বয়স ১8। थাকি পরিবারের সাথে-থে পরিবারে রয়েছে আমার মতোই আরো পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা। তারা আমার রক্ত-সম্পর্কীয় আত্যীয় নয় তবুও ওরাই আমার পর্রিবার।

আমরা...সত্যি কথা বলতে গেলে বলতেই হয়, বিশ্ময়কর। আমি মোটেও অহংকার ক্রাছ না, আামদের মতো কাউকে তূমি কখনোই দেখো নি।

মূলত, आমাদেরকে চমৎকার, কেতাদুরস্ত বা ঠান্ডা মেজাজের বলা যায় সহজেই। তবে আমরা কোনভাবে গড়পরতা মানের কেউ নই। আমাদের ছয় জনকে-আমি, ফ্যাং, ইগি, নাজ, গ্যাসমান এবং অ্যাঞ্রেল-ইচ্ছে করেই এভাবে বানানো হয়েছে। आর এটা করেছেন কয়েকজন মারাত্রকভাবে মনোবিকার্রগ্তস্ত ‘বিজ্ঞানী,’ একটি পরীকার অংশ হিসেবে। «ে পরীক্ষায় আমরা ৯৮ শতাংশ মানুষে পরিণত হই। বলত্তে বাষ্য হচ্ছি, বাকি ২ শতাংশ বিশাল প্রভাব কেলে।

আমরা বেড়ে উঠि একটা সায়েন্গ ন্যাবের কারাগারে যাকে স্কূল নামে ডাকা হয়। খাচার ভেতরে অনেকটা ল্যাবের ইদুরদের মতো। এটা বেশ বিস্ময়কর মে আমরা চিষ্তা করতে বা কथা বলতে পারি। কিষ্ঠু আমরা ঠিকই এসব করতে পারি- সেইসাথে আরো অনেক কিছু।

স্কুল आরেকটা পরী $\times$ চালায়-या থেকে তৈরি হয় এমন এক জাতের যারা आংশিক মানুষ ও आংশিক নেকড়ে। তারা সবাই শিকারী আর তাদেরকে ডাকা হয় ইরেজার নামে। তারা প্রচষ কঠোর এবং প্রায় নিয়ষ্রণের অযোগ্য। দেখতে তারা মানুষের মতই কিষ্ট যখন তারা চায় তখনই নেকড়ে মানবে পরিণত হতে
 তদেরকে রহ্ষক, প্পালশ ও দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে ব্যবহার করে।

जाদের কাছে आমরা স্রেফ ছয়টি চলন্ত টার্গেট-यে বুদ্ধিমান শিকারগুলোকে মজাদার চ্যালে হিসেবে নেয়া যায়। আসলে জমাদের দूঁট টিপপ মারতে চায় তারা। সেইসাথে বাইরের কেউ যাতে আমাদের সম্পর্কে জানতে না পারে সেটা নিস্চিত করতে চায় ।

কিষ্টু आমি এর্থনিই হাল ছেড়ে দিচ্ছি না । বুঝতে পেরেছো?
এই গল্পটা তোমাকে নিয়ে বা তোমান্র সষ্ঠানকে নিয়েও হতে পারে। হয়তোবা আজ নয়, কিন্জু খুব শীঘ্য। তাই দয়া করে আমার কথা
 গিত্যে...কিষ্জ তোমার এ৩লো জানা দরকার।

পড়তে থাকো...কেউ যাতে তোমার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে।
ম্যাক্স এবং আমার পরিবার : ফ্যাং, ইগি, নাজ, গ্যাসমান আর অ্যাধ্টে । আমাদের দুঃম্বপ্নে স্বাগতম।

## অ ধ丁†য় ১

আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে এক মজার ব্যাপার ঘটে। চারপাশের আর সবকিচ্ৰকেই তথন আমরা ভুলে যাই। এই মুহৃর্তটার কথাই ধরো।

দৌড়াও! आরো জোরে দৌড়াও! ভালো করেই জানো, এটা করতে পুরোপুরি সক্ষম ঢুমি ।

বুক ভরে শ্বাস নিলাম आমি। চরকির মতোই ব্যে ঘুরছে আমার মাথা; জীবন বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছি। आমার একমাত্র লক্ষ্য পালিয়ে যাওয়া। আর কোনকিছুতেই কিছু যায় আসে না।

ঐ কাঁটয়ুক্ত বৌঁপ পার হওয়ার সময় ঢো আমার হাতের চামড়া ছিঁড়ে দফারফা হবে? কোন ব্যাপারই না।

আমার খালি পা তো তীক্ষ্ পাথর, ধারালো শিকড়-বাকড় ও আগাছার সাথে লেগে यাচ্চে? এটা কোন সমস্যাই না।

आমার ফ্সসফস একট্থখানি শ্বাস নেয়ার জন্য আকূপাকূ করহে? शूব সহজেই आমি নিয়্র্রণে आনতে পারবো তা।

যতঋ্ষণ পর্যস্ত आমার ও ইরেজারদের মধ্যে দৃরप্ব রহ্ষা করা যায়।
शা, ইরেজার। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক নেকড়ে। সাধারণত সশর্ৰ অবস্থায় থাকে এবং সবসময়ই রক্তপিপাসু। এইমুহূর্চে তারা আমার পিছ্ম ধাওয়া করহে।

দেখলে ঢো? একটা ঘটনা কত সহজেই জার সবকিছ্রু করুত্দ ঢেকে मেয় ।

দৌড়াও। তুমি ওদের চেয়ে অনেক দ্রতত। यে কাউকে হারাতে পারো पूमि।

স্ফুল থেকে আগে কথনো এত দূরে জাসি नि আমি। মনে হচ্ছে পথ शারিয্যে ফেলেছি। কিন্ভু তবুও আধে-অক্ধকারের মধ্যে বোপকাড় মাড়িয়ে দৌড়াতে নাগলাম। ওদেরকে খুব সহজেই হারাত্ত পারবো, ๒্ু यদি একটা खोंকা জায়গা পেয়ে যাই যেখান প্ৰেে...

उহ্, ना। গাছপালার खাঁক দিয়ে বাডহাউভেরে গক্ধ ভেসে আসছে। বমি বমি করততে নাগলো आমার। आমি মানুষদের দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারি, আমাদের সবাই তা পারে, এমনকি ছয় বছর বয়সী অ্যাঙ্রেল। কিষ্জু আমাদের কেউই একটা বিশাল কৃকূরকে হারাতে পার্রে না।

এই ক্তা, ভাগ। আমাকে আরেকটা দিন বাঁচতে দে।
आत্তে আत্চে তারা কাছে এগিয়ে আসছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে মৃদू


আমাকে বাঁচাতে পারে।
আমি গাছপালার মধ্য দিয়ে פুট লাগালাম; বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করহছ, ত্বকে জমেছে ঘাম ।

शा!
ना, उरु, ना!
হাত-পা ল্রড়ে পাথুরে মাট্তিতে প্রাণপণে থামতে চাইলাম আমি।
এটা মোটেও ফাঁকা জায়গা নয়। আমার সামনেই সুউচ্চ পাহাড়চ্ডূা হঠাৎ করেই শেষ হর্যে গেছে। হাজারো ফিট নিচে দেখা যাচ্ছে গিরিখাদটির মেঝে।

আর आমার পেছনে জসলতর্ডি বাড্হাউড্ড ও বন্দুক হাতে উন্মাদ ইরেজারের দল অপেঞ্ষা করছে। দুটোর একটাও বেছে নেয়ার মতো না।

কূূূরুふুলো উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, তারা শিকার খুঁজে পেয়েছে।
आাম মাথা বাড়িয়ে ভয়ংকর খাদটা আবার দেখে নিলাম।
আসলেই, আমার সামনে আর কোন পথ নোলা নেই। আমার জায়গায় থাকলে তুমিও একই কাজ করতে। চোথ বক্ধ করে আমি হাতজোড়া মেলে ধর্রাম...ঝাঁপ দিলাম পাহাড় চূড়ার কিনারা থেকে।

ইরেজারদের রাপত চিৎকার শোনা গেল, সেইসাথে কৃকৃরদের উন্মত্ত ঘেউ ঘেউ। তারপর অমি কেবল ఆনলাম দ্রুত বাতাস কেটে যাওয়ার শব্দ।

आহা, कী শাত্তি! হেসে উঠলাম आমি।
তারপর মম্বা করে শ্বাস নি<্যে আমার ডানা দুটো দ্রুত মেলে ধরনাম । হঠাৎ করেেই যেন আমাকে উপরের দিকে টেনে তোলা হলো । মনে হতে পারে মাঝ আাকাশে কোন প্যারাফট খুলেছে।

নিজের প্রতি সতর্কবাণী : আচমকা ডানা ঝাপটানো যাবে না।
নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ডানাঙুলো নিচে ঠেনলাম আমি, তারপর উপরে উঠালাম, তারপর आবার্রে নিচে নামালাম।

হে ঈশ্বর, आমি উড়ছি...যেমনটা আমি সবসময় কক্পনা করেছি।
ধীরে چীরে আমি পাহাড়চূড়ার লেভেলের উপরে উঠে গেলাম । ছায়াময় পাহাড়চ্ডূঢ়ি এখন আমার নিচে। হেসে উঠে আগে বাড়লাম। বাতাস आমার পালকে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, মুছে দিচ্ছে মুথের ঘাম।

जাম পেরিয়ে গেলাম চূড়ার কিনারা, তারপর অতিক্রম কর্রলাম বিস্মিত হাউড্ড ও ক্রোধে উন্মত ইরেজারদের।

এর মধ্যে লোমশ মুখ্থর একজন তার বন্দুক তুলে ধরলো। আমার ছিন্ন নাইটগাউন্নে দেখা দিলো একটা লাল বিন্দু। আজ নয়, আহাম্মক, ভাবলাম आমি। তারপর দ্রংত পপ্চিমে মোড় ঘুরলাম যাতে সূর্य তার চোথের উপর গিয়ে পড়ে।

আাজ আমি মারা যাচ্ছি না।

## অ\& 〕 †য়

অকস্মাৎ এক বাঁকি খেয়ে বিছানায় উঠে বসলাম, পাগলের মতো হাঁপাচ্ছি आমি।

নাইটগাউন চেক করলাম। কোন লেজার বিন্দু নেই। নেই কোন ঔলির দাগ। স্বষ্তির নিঃঃ্বাস ফেলে আবারো বিছানায় ऊয়ে পড়লাম ।

आমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি এই স্বপ্নটাকে। সবসময় ম্বপ্নে একই জিনিস ঘটে স্কূন থেকে দৌড়ে পালানো, ইরেজার ও কৃকৃরদের আমার পিছू ধাওয়া, চ্ড়া থেকে লাফ মারা, তারপর হঠাৎ করেইই ডানা বের করে উড়ে পালিঢ়ে यাওয়া। সবসময় নিচিত মৃত্মর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার এক অনুভূতি নিয়েই ঘूম থেকে জেগে উঠি আমি।

আবহাওয়া বেশ ঠাভা, কিন্ভু তবুও জোর করে বিছানা থেকে উঠলাম। পরিষ্কার সোয়েট শার্ট পরে নিলাম, বোঝাই যাচ্ছে, নাজ লড্রির দেখভাল করেছে।

বাকি সবাই এখনো ঘুমে। যাইহোক, নিজের জন্য শান্তিময় কত্যেকঢি মুহূর্ত পাওয়া গেল।

রান্নাঘরে यাওয়ার পথে একবার হলঘরের জানালা দিত্যে বাইরের দৃশ্য দেখ্থে নিनाম। आমি খুবই ভালোবাসি এই দৃশ্য সকালবেनা সূর্यরশিম পর্বত্গাত্রে পড়ে জ্বলজ্লল করছে, পরিষ্ষার আকাশ আর আশেপাশে কোন জनयनिষ্যির চিহৃও «ুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা একটি উদ্দ পাহাড়ে নিরাপদেই আছি, কেবলমাত্র আমি এবং আমার পরিবার।

আমাদের বাড়িঢি দেখতে অনেকটা ইংরেজি অক্র ‘E'-এর মতো । খাড়া পাহাড়ট্টিতে বাড়িটা এমনভবে তৈরি যে জানাनা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় বাতাসে ডেসে আছি। বাড়িটার চমৎকারিত্ব নিয়ে यमि কোন রেটিং হয় তাহনে দশ এর মধ্যে খুব সহজেই এট পনেরো পাবে।

এখানে আমি ও আমার পরিবার নিজেদের মতো থাকতে পারি, উপভোগ করতে পারি স্বাধীনত। ग্বাধীনতা কথাটা আক্ষরিক অর্থেই বুঝাচ্ছি, যেনবা आমরা আর थौচার মধ্যে থাকি না।

সে অনেক লম্মা কাহিনী । পরে এক সময় বলা যাবে।
তবে এখানে থাকার সবচেয়ে ভালো দিকটি হচ্ছে বয়ক্ক কোন মানুষের

অনুপস্থিতি। घখন আমরা প্রথম এখাঁন আসি তখন জেব ব্যাচেন্ডার আমাদের দেখভাল করতো, অনেকটা বাবার মতই। আমাদেরকে বাঁচায় সে। আমদের কারোরই বাবা-মা ছিল না, জেবই ছিল আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ ।

দু'বছর আগে সে উধাও হয়ে যায়। আমি জানি সে মারা গেছে, আমরা সবাই তা জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আর কথা বলি না । তারপর থেকে আমরা একদম একা।

এখন আমাদের কেউ বলে না কী করতে হবে, কী খেতে হবে বা কখন বিছানায় যেতে হবে। কেবল আমি বাদে। আমি সবচেয়ে বড়, তাই চেষ্টা করি এখানকার সবকিছ্হ ঠিকভাবে চালাতে। এটা খুব কঠিন, প্রায় ধন্যবাদহীন একটি কাজ। কিন্নু কাউকে না কাউকে তো এই কাজটা করতেই হবে।

আমরা স্কুলেও যাই না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ইন্টারনেট নামক একটা জিনিসের জন্য । ওটা না থাকলে আমরা কিছূই জানতাম না । কোন স্কুল নেই, ডাক্জার নেই, কোন সমাজকর্মীও আমাদের বাসায় এসে দরজা ধাক্কায় না । কারণটা খুব সাধারণ কেউ যদি আমাদের সম্পর্কে না জানে তবেই আমরা বেঁচে থাকতে পারবো।

আমি রান্নাঘরে যখন খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছি তথন পেছনে পা-ঘষার আওয়াজ उনলাম।
"সুপ্রভাত, ম্যাক্স ।"

## অ\&丁†য় ৩

"সুপ্রভাত, গ্যাজি," টেবিলে বসে থাকা মোটা শরীরের আট বছর বয়সির উশ্রেশ্যে বললাম आমি। তার পিঠঠ হাত বুলিয়ে কপালে চূমু থেলাম। বাচ্চাবয়স থেকেই তাকে গ্যাসম্যান বলে ডাকা হয়। आমি আর এরচচয়ে বেশি কীইবা বলতে পারি? বাচ্চাটির হজম ব্যবস্থায় কিছুটা গড্ডগোল आছে। বিচদ্ছণদের প্রতি সতর্কবাণী ওর কাছ থেকে একট্ম দূরে বসো।

গ্যাসম্যান আমার দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালো। তার চমৎকার নীলাভ চোথজোড়ায় আস্থার ছাপ। "আজকের নাা্তা কি?" সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করুলো। তার মাথাজর্ডি সোনালী চূল বিপ্মিল্ হয়ে আছে।
"উম, এটা একটা সারপ্রাইজ," যেহেতু আমার নিজেরই এ ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না তাই কোন কিছू না পেয়ে এটাই বলে দিমাম।
"আমি জুস ঢেলে দিচ্ছি," গ্যাসম্যান আমার কাজের বোঝা কিচুটা লাঘব করার জন্য বললো। সে খুবই মিষ্টি একটি বাচ্চা; তার বোনও তাই। সে জার ছয় বছর বয়স্ক অ্যাধ্জনই আমাদের মধ্যে এক্মাত্র রক্ত-সম্পর্কীয় आত্রীয়, তারা দু'জন ভাই-বোন। তবে রক্ত সম্পর্কের হই জার না হই, আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য।

শীঘই নম্বা ও ফ্যাকাশে চেহারার ইগি রান্নাঘরে প্রবেশ করলো। চোথ বক্ধ অবস্গাত্ই সে নিজের শরীরের ভার ঢেলে দিলো একটা কাউচে। এভাবে চলাফেরায় তার ক্রেন কোন সমস্যা হয় না। Өyू আমরা यখন কোন আসবাবপত্র আগের জায়গা থেকে সরাই তখনই সে সামান্য সমস্যায় পড়ে।
"ইগ, উঠে পড়ো," আমি বলনাম।
"আমাকে আরো একটূ ঘুমাতে দাও," সে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বিড়বিড় করে উঠলো।
"ঠিক আছছ," आমি বললাম । "তাহলে নাস্তা না থেয়েই থকো।"
आমি ফ্রিজের দিকে তাকালাম কিছ্নটা বুন্ো আশা নিয়ে যে হয়তোবা র্রপকথার রাজ্য থেকে পরীরা এসে খাবার-দাবার দিয়ে ফ্রিজটা ভরে রেথে গেছে। তখনই আমার গলায় কেউ চিমটি কাটলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম आমি।
"ত্রি কি এসব কর্রা বক্ধ করবে?" জিজ্ঞেস করন্লাম আমি।
ফ্যাং সবসময় এভাবে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সে আমার দিকে শাা্ত

চোথে তাকালো, তার কালো লম্বা চূল ব্যাক্ব্রাশ করা । বয়সে সে আমার চার মাসের ছোট কিষ্জু লম্বায় ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে আমাক্। "কি বব্ধ করবো?" শান্তম্বরে জিজ্ঞেস করলো সে। "নিঃঃ্বাস নেয়া?"

কপট বিরক্তিতে চোখ উন্টালাম আমি। "ত্রমি সেট ভালো করেই জানো।"

এক ধরণের ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে ইগি সামনে এগিয়ে আসলো। "আমি ডিম ভাজহি," সে ঘোষণা করলো।

आমি রান্নাघরের দিকে একবার ভালো করে চোঈ বুলিয়ে নিলাম । নাস্তা বানানো ঠিকঠাক ভাবেই এগিয়ে চলছে। "ফ্যাং? তूমি টেবিলে थাবার লাগাও। आমি নাজ ও অ্যাজ্রেলেে নিয়ে আসছি।"

মেয়ে দুটো সবচেয়ে লেষের ছোট বেডরুমটাতে ঘুমায়। জামি দরজা খুলে এগার বছর বয়সী নাজকে আবিষার করলাম বিছানায়, চাদরের কূভলীর মধ্যে। মুধ বক্ধ অবস্থায় তাকে প্রায় চেনাই यায় না, সুচকি হেসে ভাবলাম। यখন সে জাখ্ অবস্থায় থাকে তখন জামরা তার মুখকে ডাকি নাজ চ্যানেন নামে।
"এই ভে আমার মিষ্টি প্রিয়তমা, উঠে পড়ে," আমি তার কাধ্ে ম্দু ঝাঁকি দিয়ে বললাম। "নাস্তা সকাল দশটায় ।"

নাজ চোখ পিটপিট করে তাকালো, তার বাদামী চোখজোড়া সে ঠিকমতো মেলতেই পারছে না। "কি?" তার বিড়বিড়ানি শোনা গেল।
"সকাল হয়ে গেছছ," आমি বলनাম । "উঠে পড়ো।"
নাজ গোঙানির মতো একটা শব্দ করে বিছানায় উঠে বসলো।
ঘরটার অন্যপাশের এক কোণে একটা মোটা পর্দা টাঙানো। অ্যাজ্রেল সবসময় ছোঁ জায়গা পছন্দ করে। পর্দার ওপাশে তার বিছানা অনেকটা পাখির বাসার মতো দেখতে-স্টাফ করা পখ-পাখি, বই ও জামাকাপড়ে বোঝাই হয়ে আছে তা । মুথে হাসি নিয়ে আমি পর্দা সরিয়ে एুকলাম।
"আরে, ঢूমি তো কাপড়-চেপড় পরে প্রস্তুত হয়েই আছে," đুঁকে ঢাকে জড়িয়ে ধরলাম Gামি।
"शাই, ম্যাব্স," অ্যাক্ষেল জবাবে বললো। "তুমি কি আমার বোতামఆলো এঁটে দেবে?"
"অবশ্যই।" আমি তার ছোঔ দেহথানা ঘুরিয়ে বোতামগুলো লাগান্না ৩রু করুলাম।

অ্যাঞ্রেনকে আমি কী পরিমাণ ভালোবাসি তা অন্যদেরকে কখনোই বলি নি। इয়তোবা অ্যাজ্জনকে একদম ছোটবেলা থেকেই দেখাশোনা করছি বলেই

তার প্রতি আমার এই প্রচঞ ভালোবাসা। সে খুবই মিষ্টি একটি বাচ্চ!. এটাও একটা কারণ হতে পারে।
"হয়তোবা আমি অনেকটা তোমার পিচ্চি মেয়ের মতো," আমার দিকে घুরে দাঁড়িয়ে বললো অ্যাঞ্রেল। "তবে, দूঃচিচ্তা করো না, ম্যাক্স। आমি ব্যাপারটা কাউকে বলবো না। আর, তাছাড়া আমিও তোমাকে প্রচও ভালোবাসি " কথাটা বলে সে তার র্ন্ন দুই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে থ্যাবড়া এক চूমू বসিয়ে দিলো। আমিও তাকে জড়িয়ে ষরে রইলাম । ওহ্, হ্যা...এটা হচ্ছে অ্যাজ্রেলের বিশেষত্ব্র।

সে মানুষ্ের মনের কথা পড়তে পারে।

## অ \& † †য় 8



"ठিক आছে, অ্যাজ্রেল, आামি তোমার সাথে যাব," গ্যাসম্যান বলে উঠলো। ঠিক তখনই সে তার নাল্রর যথার্থতা প্রমাণ করতে সশব্দে গ্যাস ছড়েো, তারপর নির্বিকারভাবে থির্ন খলিয়ে হাসতে লাগলে।
"ওহ্, জেসাস, গ্যাজি," आমি ~।ক ক্রচকে বলে উঠনাম।
"গ্যাস...মাক্ক!" ইপি তার মুথ অন্যদিকে সরিয়ে বলে উঠলো।
"আমার থাওয়া শেষ," ফ্যাং বললো। সে দ্রুত চেয়ার থেকে উঠঠ পেটটা সিক্কে নিয়ে পেল।
"দूঃখিত," অনেকটা স্য়্ক্রিয়ভভেই কথাটা বললো গ্যাসম্যান, তবে সে খাওয়া চালিয়ে যেতে নাগল্ো।
"আমার মনে হয় आমাদের fকচ্টটা সত্জে বাতাসের দরকার। आমি বাইরে यাচ্চি।"
"আমরা সবাই যাচ্চি," আমি বলে উঠলাম।
বাইরে খুব চ্মৎকার একটি দিন আমাদের জন্য অপেশ্শা করছিল। আকাশ পরিষার ও মেঘমুক্ত। आামরা বার্লাত ও বৃড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসনে,


সে আমার হাত ধরলো। "ত্ডূম্ यদি কেক বানাও তাহলে আমি ষঁবেরি শর্টকেক বানাব," সে বেশ প্রফূন ম্বরে কথাটা বলে উঠলো।
"शা, ম্যাক্স কেক বানানে তো দিনটার বারোটা বাজিয়ে দেবে," আমি ইগিকে বলতে అনनাম। "কেক বরঞ্চ आমিই বানাব, অ্যাধ্রে ।"

আমি পাক ঋেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। "ওহ্, ধন্যবাদ!" কিছুটা কর্কশভাবে কথাটা বলে উঠলাম आমি। "ठিক আছে, আমি হয়তোবা अসাধারণ কোন রাঁধূनী নই। তবে তোমার পাছায় ঠিকই ভালোমতো লাथि কষাতে পারবো। आর কথাট জিন্দেগিতে ভুলো না।"

ইগি অग্থীকার করার ভडিমায় হাত দুটে তুলে হাসছিল। নাজ आপ্রাণ চেষ্টা করহে না হাসার, এমনকি ফ্যাংঢ্যের মুথেও आকর্ণবিষ্থुত হাসি দেখা গেল। आর গ্যাসম্যান মুখে ঝুলিয়ে রেথেছে একটা শয়তানি হাসি।
"কথাটা কি তুমি বলেছিলে?" অমি গ্যাজ্জিকে জিজ্ঞেস কর্রলাম।

মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেথেই সে হ'গ করালা। সে চেষ্টা করঢছ যাতে नিজেকে খুব বেশি আনক্দিত না দেখায় । তিন বছর বয়স থেকেই গ্যাসম্যান যে কোন শব্দ বা কৃ্ঠস্থর নকল করতে পারে। এই কষ্ঠম্বর নকল করা নিয়ে কতবার যে গ্যাজির সাথে মারামারি বাধার উপক্রম হয়েছিল ইগি ও ফ্যাংয়ের।

এ এক অদ্জুত ছমতা, আমাদের সবারই এরকম কোন না কোন ঋমতা আছছ। সেটা যাই হোক না কেন, জীবনাক্ বর্ণিল করে তুলতে সাহায্য করেছে जा

আমার পাশেই থাকা অ্যার্ধ্র্ন হঠাৎ ভয়ে জমে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

বিস্মিত হয়ে आমি চার দিকে তাকালাম। ঠিক পরবর্তী মুহূর্তেই आমি দেখতে পেলাম নেকড়ে চেহার্রার কিছু মানুষ, বিশাল কয়েকটি কৃকূর নিয়ে আকাশ থেকে অনেকটা মাকড়সার মতো মাট্তিতে পড়ছে। ইরেজার! আর এটা小োটেও কোন শ্বপ্ন নয় ।

## অ\＆丁†য় 『

ভাবার মতো সময় ছিল না হাতে। জেব জামাদের শিথিয়েছ্লি খুব বেশি চিষ্তা না করে সোজা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। आমি এক ইরেজার্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর সেইসাথে এক ভয়ানক লাথ্থি কষিয়ে দিনাম তার বুকে। তার মুখ থেকে উফ্－এর মতো এক आওয়াজ বেরিয়ে এল；জাওয়াজের সাথে সাথে তার মুথের দুর্গষ্ধও বাইরে বেরিয়ে আসলো । যেন বেউ পয়ঃনিষ্ষাশন প্রণালীর নালা খুলে রেথেছে।

এরপর সবকিছू অনেকটা ফিল্েের মতোই ঘটলো। জামি আরেকটা ঘুষি ছুঁড়ে দিলাম，তারপর এক ইরেজার আমাকে এত জোরে ঘুষি মারনো যে মুখ দিয়ে রক্ত পড়া 飞রু করলো। চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম একজন ইরেজারের সাথে ফ্যাংকে লড়াই করহে，आরো দু＇জন ইরেজার যোগ দিলো， তার মুখ ঢেকে গেল তাদের নখরযুক্ত হাতের অাড়ালে ।

ইগি এথনো দাঁড়িয়ে আছে। তবে তার এক চোখ ফূলে গেছে ভয়ংকরভাবে।

आমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে দেষলাম গ্যাসম্যানকে বেহৃশ হয়ে মাট্টিতে পড়ে থাকতে।

তার দিকে ছুটে যেতে চাইলাম，কিন্ভ দু＇জন ইরেজার আমাকে জাপটে ধরলো। তারা আমার হাত দুটো নিয়ে গেন দেহের পিহনে। আরেকজন ইরেজার আমার দিকে ঝুঁকে এল，তার রুক্যিম চোধ উত্েেজনায় চকচক করছে। সে তার হাতটি মুঠো পাকিয়ে প্রচ জোরে জামার পাকম্থলীতে মারলো। এক অসश্য ব্যথা আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো，আমি পাথরথডের মতোই টুপ করে মাট্তিতে পড়ে গেলাম।

অস্পষ্টতাবে আমি ঔনতে পেনাম অ্যাজ্টেের চিৎকার Ө নাজের কান্নার ध्वनि ।

উঠে দাঁড়াও！নিজেকে বললাম आমি，আপ্রাণ চেষ্ঠা চালাচ্ছি ঠিকমতো निঃশ্বাস নেয়ার জন্য। উঠে দौঁড়াও！

রুপাা্তরিত বাচ্চা হিসেবে আমরা যেবোন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক， अনেক বেশি শক্তিশালী। কিষ্ভু ইরেজাররা তো সাধারণ মানুষ নয় আর তারা আমদের চেয়ে সংখ্যায়ও অনেক বেশি। আমি উবু হয়ে বসলাম，চেট্টা চালাচ্ছি यাতে বমি না হয়।

টলমলভার্ব উঠে দাঁড়ালাম आমি, চোথে জিঘাংসা। দু’জন ইরেজার নাজের হাত-পা ধরে আছছ। তারা তাকে শৃন্যে ছুঁড়ে মারলে সে উড়ে গিয়ে ধাকা ধেলো একটা গাছের সাথে। আমি একটা মৃদু কান্নার आওয়াজ খনভে পেলাম, তারপর তার দেছ নিথর হয়ে পড়ে রইই পাইন গাছের গোড়ায় ।

কর্কশ একটট চিৎকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো আমার, দৌড়ে গিয়ে এক ইরেজারের লোমশ কান দু’টোতে সজোরে চাপড় মারলাম। কানের পর্দা ফেটে গেলে ইরেজারটি আর্তনাদ করে হাঁদু গেড়ে বসে পড়লো।
"ম্যাক্স!" অ্যাঞ্রেলের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল। সাথে সাথে ঘুরে দॉড়ালাম। একজন ইরেজার তাকে আটকে রেখেছে। দৌড়ে তার দিকে ছूটে গেলাম আমি । কিষ্ভ আরো দু’জন ইরেজারের উদয় ঘটলো। তারা আমাকে ধাকা মেরে মাত্তি ফেলে দিলো আর একজন তার হৃঁূ চেপে ধরলো আমার বুকে। आমি মুক্ত হবার জনা ছটযট্ট করতে লাগলাম। অन্যদিকে, একজন তার নখরযুক্ত যুঠি দিয়ে আমার মুখে ক্রমাগত ঘুষি মারতে লাগলো।

দু’জন ইরেজারের অবিরাম মারের চোটে চোথে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। এর মাঝেই একরাশ ভীতি নিয়ে দেখলাম, আমার ছোষ্ট অ্যাধ্রেলকে তিনজন ইরেজার একটা বস্তারে ভরছে। অ্যাध্রেল চিৎকার করে করে কৗদছিল, একজন ইরেজার ঢাকে আঘাত করে চিৎকার থামালো।

মুক্ত হওয়ার জাপ্রাণ চেষ্টা চালালাম । চেষ্টা করলাম তীব্র আর্তনাদ করে উঠতে, কিষ্তু আমার মুখ দিয়ে স্রেফ ভাঙা একটা কান্নার ग্বরই বেরিয়ে आসলো। "আমাকে ছেড়ে দাও, বেকূব কোথাকার," কथা শেষ করতে না করতেই আবারো প্রচণ জোরে আঘাত করা হলো আমাকে।

একজন ইরেজার আমার দিকে «ুঁকে এলো, তার মুত্বে ভয়ানক হাসি ।
"ম্যাক্স," বনে উঠলো সে। आমি কি একে কোনভাবে চিনি? "আবার তোমাকে দেথে খুব ভালো লাগছছ," সে খোশালাপের ভপ্রিতে বলে চললো। "তোমাকে বিষ্ঠার মতো দেখাচ্ছে। তোমার দলের মধ্যে তুমিই একমাত্র ভালো কেউ ছিনে। সেই তোমারই এই অবস্ছ দেথে চমৎকার লাগছ্ জামার।"
"কে তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে, এখনো কিছুটা হাঁপাচ্ছি আমি।
ইরেজারটি দাঁত বের করে হাসলো। "আমাকে চিনতে পারছো না? হয়তোবা বেশ বড় হয়ে গেছি আমি।"

আমার চোথ্ভলো বড় হয়ে উঠলো হঠাৎ করে তাকে চিনতে পারার ধাক্কা সামলাতে না পেরে।
"आরি," ফिস্সयিসিয়ে বলে উঠনাম आমি। आমার কथা ชনে সে উন্মত্তের মরো হেসে উঠলো। তারপর উঠ্ঠে দাঁড়ালো সে। আমি দেখলাম তার বিশাল

কালো বুট আমার মাথার দিকে এগিয়ে আসছে. সেইসাথ অনুভব করলাম মাথাটা নাথির আघাতে অন্যপাশ্শ ঘুরে গেল। তারপর সর্বকছू অঞ্ধকার।

आমার সর্বশেষ চিন্তাট ছিল স্রেফ অবিশ্বাস আরি হচ্ছে জেবের ছেলে । তারা তাকে ইরেজার বানিয়ে দিয়েছে। অথচ সে মাত্র ৭ বছর বয়সী।

## অ\& $\ddagger$ †য় ৬

"ম্যাক্স?" গ্যাসম্যানের কঠ্ঠস্বরটা বেশ ভীত শোনাচ্ছে।
আমি ৩নলাম ভয়ানক এক গোঙানি, তারপর বুঝতে পারলাম ওটা আমার মুখ দিয়েই বেরিয়েছে।

গ্যাসম্যান ও ফ্যাং আমার উপর ঝૂঁকে আছে, তাদের রক্তমাখা মুঙে পরিক্কার আত্ক ।
"আমি ঠিক आছি," কোনমতে বলে উঠলাম। आत্চে আc্ঠে সবকিছू মনে পড়তে লাগলো আামার, আমি উঠ্ঠ বসার চেষ্ঠা কর্রলাম। "অ্যার্खেল কোথায়?"

ফ্যাং অনেক কধ্টে আমার চোে চোঈ রেথে বললো, "তারা ওকে ধরে निয়ে গেছে।"

আমার মনে হলো आমি আবারো বেহৃশ হয়ে যাবো। আমার মনে পড়ে याচ্ছে নয় বছর বয়সের একটা ঘটনার কथা। © দিন আমি ন্যাবের জানালা দিয়ে आধো-অক্ধকারের মাঝো ইরেজারদের দেথছিলাম। বিজ্ঞানীরা শিস্পাबিদের ছেড়ে দিয়েছিল স্কুল মাঠ আর তাদের পিছনে লাগিয়েছিল নতूন বানানো ইরেজারদেরকে। এটা করার উস্mশ্য ছিল ইরেজারদের শিকার করা শেখানো।

এখনো আমার মনে গেঁথে আছে শিম্পাজ্রিদের অসহায় আর্তনাদ।
ঐ ইরেজারদের হাতেই এখন অ্যাষ্জে ।
কিক্ হয়ে উঠনাম आমি, কেন তারা ওর জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল না? কেন একটা ছোঊ বাচ্চাকেই ওদের নিতে হলো?

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মাथা ঘুরছে, যার জন্য ফ্যাংঢ়ের দেহে ভর দিয়ে আমাকে ভারসাম্য রুষা করতে হলো। "ওকে উদ্ধার করতেই হবে আমাদের," আমি তাড়া দিয়ে বজে উঠনাম। "তারা কোনকিছू করার আগেই ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে।" ভীতিকর কিছू দৃশ্য আমার মাথায় খেনতে নাগলো-অ্যাধ্রেলকে ধাওয়া করা হচ্ছে, আघাত কর্া হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। আমি ঢোক গিললাম, চেষ্টা কর্রলাম দৃশ্যষুো बেঁটিয়ে বিদায় করার।
"ডোমরা কি অ্যাধ্রেলকে উদ্ধার করার কাজে অংশ নিতে প্রস্তু?"" आমি তাদের চারজনকেই ভালোভাবে লক্ষ্য করনাম। ওদের চোধে-মুপে সব হারানোর হতাশা।
"शা," নাজ অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে উঠলো।
"জামি যাব," ইগি বললো, কাটা ঠৌটটের কারণে তার গলাটা একটু মোটা শোনাচ্ছে।

গ্যাসম্যান আমার দিকে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালো।
উষ্ণ অশ্র কিছ্ সময়ের জন্য আমার চোখ ঝাপসা করে দিলো। হাতের উन्টা পिঠ দিয়ে যুছে ফেললাম তা।

ঠিক চখনই কোন একটা শব্দ শোনার জন্য ইগি তার মাথাটা সামান্য ঘোরালো। आমিও তার দেখাদ্দেি কান পাতলাম। ওনতে পেলাম শবটা একটা অম্পষ্ট ইজ্রিনের আওয়াজ।
"ঐ যে!" ইগি হাত দিয়ে শক্রের উৎস নির্দেশ করলো।
আমরা পাচজন শক্দের ঐ উৎসের দিকে দৌড় লাগালাম। জभলের মধ্য দিয়ে একশ গজ মডো যাওয়ার পর হঠাৎ একটা তীক্ষ খাদের মুখোমুখি হলাম ওটার ফূট পঞ্চাশেক নিচে একটা পুরাতন এবড়ো-খেবড়ো রাষ্তা।

তখনই आমি জিনিসটা দেখলাম ধৃলোয় ভরা একটি কালো হামভি ঐ ভাঙাচোরা রাষ্ডা দিয়ে ঝাঁকূনি থেতে থেতে এগিয়ে চনেছে। आমার মন ধক
 গাড়িতেই আছে। সে এমন এক জায়भায় यাচ্ছে বেখানে মৃত্যু অনেকটা आর্শীবাদের মতো।

তবে आমি যত সময় বেচেচ আছি ওটা ঘটছে না।
"চলো তাকে নিয়ে आসি!" आমি সবার উল্hে্যে বলে উঠলাম, তারপর কিনারা থেকে দশ ফ্টের মতো পিছালাম। অন্যরা আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালে आমি দৌড়ে এসে খাদের কিনার থেকে শৃন্যে নাফ মারলাম।

ঐ রাস্তার দিকে দ্রুত ধাবিত হলাম आমি।
তখन বাতাসে ভেসে থাকার জন্য আমার ডানা মেলে ধরলাম ।
উড়তে থাকলাম আমি।

## অ\&丁†য় 9








 द्यामी ज्या $\begin{gathered}\text { बै। }\end{gathered}$






বাহनটি় भতি সামাन্য কমিয়ে জাनाলার কাঁ নামাनো হলে লেই জাनाना




 भाग काট়ো সব ক্য়ট।।
 তোমাকে ঘুব তাড়াতাড়ি উফ্mার কর্র।"








কষলো হার্মভি। গাাড়র দরজ সশব্দে भুলে গেলে একজন ইরেজার লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসলে ফ্যাং তার ওপর বাঁপিয়ে পড়ল্লে। অবশ্য কিছুফ্ষণ পরই তাকে আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসতে হলো, তার হাত থেকে রক্ট ঝরতে দেখা গেন। ইরেজারটি ছুটে গেল চপারের দিকে, কাছে গিয়ে দ্রুত ঢুকে গেল থোলা शাচের মাধ্যমে। দ্বিতীয় আরেকজন ইরেজার তার বিশাল হলুদ দौঁত দেথিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাতাসে কিছু একটা ছুঁড়ে মারলো । চিৎকার করে উঠে নাজ ইগির হাত ধরলো, তড়িঘড়ি করে পিছিয়ে আসলো সে। তথনই তাদের সামনে ভয়ানক শব্দ করে একটি গ্রেনেড বিস্ষোরিত হলো, যার আঘাতে চারিদিকে ছিটকে পড়ল্লে ধাত্ বস্তু ও গাছ-পানার উeক্ষিল্ত অংশ।

চপারের রোটর ঘুরছে প্রচఠ বেগে, আমি গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলাম। তারা আমার পিচ্চিটাকে কোনভাবেই নিতে পারবে না।

आরি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো। তার হাতে বস্তা যেখানে জ্যাঞ্রেনকে রাথা হয়েছে।

আমি ছুটে গেলাম চপারের দিকে, ভয়ানক রাগ ও ভীতি যেন আমাকে পাগল করে দেবে। আরি চপারের খোলা হ্যাচে ছুঁড়ে মারলো বস্ঠাটা। তারপর, পিছू পিছू নিজেও লাए দিয়ে উঠে পড়লো।

রাগত গর্জন ছেড়ে আমি ছুটে গিয়ে চপারের ন্যাতিং ক্কিড আঁকড়ে ধরলাম । রোদের কারণে স্কিডটি গর্ম হয়ে আছে, তাছাড়া ধরে রাখার জন্য জিনিসটা যথেষ্ট প্রশষ্ত। তবুఆ কোনমতে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখলাম জিনিসট।।

বিশাল রোটরের ঘৃর্ণনের কারণে আামার ডানাঙলো কেটে ট্রকরো টুকরো হবার দশা হচ্ছিল্প প্রায়। ডানা দুটো সরিয়ে জননলাম। আমার দুরাবস্থ দেথে হেসে উঠলো ইরেজাররা, তারপর লাপিয়ে দিলো গাস যাচটি। আরিও তাদের সাথেই আছে। সে একটা রাইফেল ডুলে আমার দিকে তাক করলো।
"তোমাকে একটা গোপন কথা বলা যাক, দোন্ত আমার," আরি চিৎকার করে বনতে লাগলো। "তুমি আমাদের সম্পক্কে ভুল ভাবছো। আমরাই ভালো মানুষ!"
"অ্যাब্রে," অख্রুপৃর্ণ नয়নে ফिস্সিिিয়ে বনে উঠলাম आমি। आরির নথর ঝিগারের উপর চেপে বসনো। সে ঠিকই आমাকে থুলি করবে। आর মারা গেলে आমি কারো কোন কাজ্রে আসবো না।
 থাকলাম নিচে।

মৃত্যুর দিকে উড়ে যাচ্ছে আমার বাচ্চা।
অথবা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কিছ্রর দিকে হয়তো।

## অ ধ丁†য় b

আর্মাদের দৃষ্টিশক্তি একজন গড়পড়তা মানুষের চেয়ে খুবই ভালো। তাই দীর্ঘফ্ষণ ধরে অসঘ বাথা বুরে চেপে রেণে তাক্যিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলাম চপারের উড়ে যাওয়ের দৃশ্য। কান্নায় গলা বুজে আসতে লাগলো আমার। অ্যাজ্রেন, याকে आমি নালন-পালন কর্রে জাসছি ছোটবেলা থেকে যখন তার ডানা ছিল ছোট মুরগির মতো। আমার মনে হলো তারা যেন আমার ডান হাতটা সমূলে কেটে ফেলেছে।
"তারা আমার বোনকে ষরে নিয়ে গেছছ!" মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলো গ্যাসম্যান। রাগে-দूঃ九ে মাটিতে কিল দিতে লাগলো সে। ফ্যাং তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কৗধে হাত রেণে সাষ্ত্বনা দিতে থাকলো।
"ম্যাক্স, आমরা এথन কি করবো?" অঝোর ধারায় পানি ঝরছে নাজের চোখ বেয়ে। তার শরীরে অসংখ্য কাঁটা-ছেঁড়ার দাগ, মুথ র্ক্নাত্ত। "তারা অ্যাঞ্জেনকে নিয়ে গেছে।"

আমার মনে হলো আমি কান্নায় ভেঙে পড়বো । কোন কথা না বলে দ্রুত ডানা ঝौপটিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

আমি উড়ে গেলাম সবার দৃষ্টিসীমার বাইরে। সামনেই একটা বিশাল ফারের গাছ, ঐ গাছের উপরের একটা ডালে...হয়তোবা মাটি থেকে ১৭৫ যৃট


ঠিক आছে, ম্যাক্স, ভরো। ভাবো। অ্যাध্রেলকে উদ্ধারের কোন একটা উপায় খুঁজে বের করো।

আমার মাথা জুড়ে আছে চিন্তা, আবেগ, চিধা-দ্দ্দ, রাগ ও বাথায়। আমার নিজেকে সামলানো দর্রকার।

কিষ্ভু নিজেকে সামলাতে পারছি না আমি। মনে হচ্ছে যেন আমি আমার ছোঁ্ট বোনকে হারিয়েছি। মনে হচ্ছে যেন আমি আমার ছোট মেয়েকে शाরিह্য়ছি।

চিৎকার করে উঠলাম आমি। তারপর মুঠা পাকিয়ে ফারের গাছে প্রচ৩ জোরে ঘুষি দিতে থাকলাম। ততক্ষন পর্যস্ত ঘুষাতে থাকলাম যতক্ষন পর্যষ্ত না ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে। आঙুলের গাঁটের দিকে তাক্কিয়ে আমি রক্ত ও ছড়ে যাওয়া চামড়া দেখতে পেলাম।

শারীরিক ব্যাথার চেয়ে মানসিক ব্যাথা অনেক র্বে* কষ্টকর।
আমার অ্যাধ্রেলকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। সে এখন ক্য়কজন রর্তপিপাসু নেকড়েমানবদের কাছে যারা তাকে ন্যাবে পাঠিয়ে fিবে আর সেখানে আরো পরীষ্ষর জন্য তাকে কাঁটা-ছেঁড়া করা হবে ।

তখन आমি কौদতে থাকলাম, গাছের সাথে এমনভাবে ঝূলে থাকলাম যেনবা ওটা টাইটানিকের কোন লাইফবোট। আমি কাঁরতই থাকলাম ততক্ষন পর্যন্ত যতঙ্ষণ না নিজেকে অসুস্থ মনে হলো। ক্রমাম্বয়ে কান্নাটা পরিণত হলো কাঁभूনিতে, आমি শার্টের হাতায় মুঈ্ব মুছে নিলাম।

নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে না হওয়া পর্যশ্ত গাছে বসে রইলাম। অবশ্য হাতে খুব ব্যাथা করছে। নিজের প্রতি সতর্কত প্রাণহীন কোন বস্যুকে ঘুষি মারা থেকে বিরত থাকো।

ঠিক आছে। সময় হয়েছে এথন ঘরে ফিরে সবাইকে সাহস জোগানোর এবং প্যান বি নিয়ে কাজ করার। আরেকটা জিনিস, আরির সর্বশেষ কथা আমার মাथায় घুরতে থাকলো আমরাই ভানো মানুম।

## অ \＆〕†য় ৯

আমার মনেই নেই কিভাবে আমি বাড়ি ফিরলাম। ভপ্নহরদয়ে যথন আমরা রান্নাঘরে ঢুকছিলাম তথন আমার প্রথম নজরে পড়লো টেবিলে রাখা অ্যাঞ্রেনের নাস্তুর প্পেটের উপর। আর্তনাদ করে উঠে কাউন্টারের উপর রাথা মগে ধাকা মারলো ইগি। উড়ে গিত্যে মগটি ফ্যাংয়়র মাথার একপালে লাগলো।
＂দেথে চলো，গর্দভ কোথাকার！＂ইপির উদ্দেশ্যে রাগতম্বরে বলে উঠলো ফ্যাং। ত্ননই সে জিভ কেটে বুঝতে পারুলো আসলে কি বলেছে সে ইগিকে। অসহায় চোথে আমার দিকে তাকালো সে।

আমার গাল বেয়ে তখন চোথের পানি পড়ছে। গালের ফ্তস্গানে তা नাগার কারণে বেশ জ্বলছে। ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এসে গ্যাসম্যানের কাঁট－ ছেঁড়া পরিক্ষার করতে নাগলাম আমি। চারিদিকে তাকালাম একবার। নাজ্রের গাল থেকে রক্乛 পড়ছে；শার্পনেলের আঘাতে এমনটা ঘটেছে। সে কাউচে তঢিওটি মেরে তয়ে ชয়ে কাদদে।

গ্যাসম্যান আমার দিকে তাকালো।
কিভাবে ঢুমি এটা ঘটতে দিলে，ম্যাब্স？
आমিও নিজ্রেকে একই প্রশ্ন জিজ্sেস করাছি।
এটা সত্য यে आমি তাদের নেতা। आমি অদম্য মাশ্স，কিঙ্ভ স্রেফ $>8$ বছরে এক বাচ্চাই आমি। জেবের চলে যাবার পর প্রায় সময়ই মনে হয় কতোটা একা আমরা！দলের সবাই আমার उপর নির্ভরশীল，তাদেরকে আশাহত করতে পারি না আমি। তথনই আমার মাথায় সেই ধরণের চিষ্তা－ ভাবনা থেলা করতে লাগলো। তখন আমি জেবের ফিরে আসার আশা করতে লাগলাম，এমনকি আশা করতে লাগলাম，আমি সাধারণ একটা বাচ্চা হয়ে গেছ্ছ！অথবা আমার বাবা－মা আছে！
＂ত্রম দেথে চলো！＂ইগি চিৎকার করে ক্যাংয়ের উদ্দেশ্যে বললো।＂কি घটলো？তোমাদের সবারই ঢো দেখার স্মতা আছে，তাই না？কেন তোমরা আ্যাশ্রলকে উদ্ধার করতে পারলে না？＂
＂তাদের কাছে একটি চপার ছিল！＂চিৎকার করে প্রতিউত্তর দিলো গ্যাসম্যান।＂সেইসাথে বন্দুক！আমরা তো বুলেটপ্রুফ নই！＂
＂ব身রা！বক্ধুরা！＂আমিও গলা চড়ালাম।＂আমাদের সবারই মেজাজ

খারাপ হয়ে আছে | কিষ্ভু আমরা পরস্পরের শক্রু নই। ওরাই হচ্ছে আমাদের শऊ্র ।"

গ্যাসম্যানের মুথে ব্যানডএইড লাগানো শেষ করে আমি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াত্ থাকলাম। "কয়়ক র্মনিট চूপ করে থাকো যাতে আমি চিন্তা করতে পারি," শান্তভাবে বললাম আমি। আমাদের উদ্ধার অভিযান সফল না হওয়ার জন্য ওদেরকে দায়ি করা যায় না। অ্যাধ্রেল আমাদের মাঝে নেই, সেজন্যও ওদেরকে ঠিক দায়ী করা যায় না।

ইগি কাউচে গিয়ে নাজের গা ঘেঁষে বসলে নাজ তার কাঁধে হাত রেেে ভালোভাবে বসার জায়গা করে দিলো।
"গভীরভাবে শ্বাস নাও," গ্যাসম্যান আমায় পরামর্শ দিলো, বেশ উদ্মিন্ন দেখাচ্চে তাকে। আবারো কান্নায় ভেঙ্েে পড়ার জোগাড় হলো আমার। আমি তার বোনকে কিডন্যাপ হতে দিয়েছি, তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি আর সে কিনা आমাকে নিয়ে চিত্তিত।

ফ্যাং মুখ অঞ্ধকার করে চূপচাপ বসে আছে। সে একটা রাভিওলি’র ক্যান খুললো; তারপর তার ব্যান্ডেজযুক্ত হাত দিয়ে তুলে নিল ফর্ক।
"তারা यদি তাকে অথবা আমাদেরকে খুন করতে চাইতো তাহলে খুব সহজেই তা করতে পারতো," নাজ কম্পিত কঞ্ঠে বলে উঠলো। "তাদের হাতে বন্দুক ছিল। কোন একটা কারণে তারা অ্যাক্রেলকে জীবিত রাvতে চাচ্ছিলো। आর আমর়া বাঁচি বা মরি তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। आমি আসনে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি মে, আমদেরকে মেরে ফেলা তাদের অভ্প্রায় ছিন না । কাজেই অ্যাজ্রেকে উদ্ধারের আরো চেষ্টা আমরা নিতে পারবো।"
"কিন্ঠু তাদের সাথে তো একটা চপার ছিল," গ্যাসম্যান বলনো।"সেটা দিয়ে তারা যে কোন জায়গায় যেতে পারে।" তার নিচের ঠঠৗটট কৌপে উঠলো। "চায়না অथবা এরকম কোন জায়গায় "’

आমি কাছে গিয়ে তার এলোমেলো চূলে হাত বুলিয়ে আরো এলোমেলো করে দিলাম। "আমার মনে হয় না তারা তাকে চায়না নিয়ে গেছে, গ্যাজি।"
"আমরা ভালো করেই জানি তারা তাকে কোধায় নিয়ে গেছে।" ফর্কটা ক্যানের গভীরে ঢুকালো ফ্যাং।
"কোথায়?" ইগি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলো, অতিরিত্ত কান্নার ফলে তার চোখদুট্টে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।
"স্কেলে," ख্যাং ও आমি একসাথে বনে উঠলাম।

## অ ४ J †য় ১০

কথাটা তনে নাজ আiতককে উঠলো । বিশ্ময়ে ও ভীতিতে চোখ দু’টো বড় হয়ে গেল তার।

গ্যাসম্যানকেও ভীত দেখালো। তবে সে চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি তা মুঢে खেनত大।

ইগি মেরুদন সোজা করে বসে রইলো, তার মুখ বরফের মতোই শীতল। স্কূলে থাকার সময় বিজ্ঞানীরা তার চোথের উপর একটা পরীক্ষা চালায়। তার চোথের কোন উন্নতি হয় নি, তবে মাঝাখান দিয়ে সে চিরজীবনের জন্য অক্ক হয়ে গেছে।
"তারা অ্যাষ্রেলকে ফ্রেে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে?" গ্যাসম্যান যেন কিচ্দুা বিज্রান্ত।
"তাই ঢো মনে হচ্ছে," কচ্ঠে নেতা-সুলভ আख্রবিশ্বাস ঢেনে জবাব দিলাম आমি। তবে যতই আত্রবিশ্বাস দেখাই না কেন ভেতরে ভেতরে আমি যথেষ্ট উদ্দিম্ম।
"কিষ্ভ কেন?" নাজ ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো। "চার বছর হয়ে গেছে। आমি ঢো মনে করেছিলাম তারা আমাদের কথা ভুলেই গেছে।"
"তারা आমাদের ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে," ফ্যাং বলন্নে।
আমরা এ ব্যাপারে কষনো কथা বनि नि। এট ছিন আমাদের চিত্তাভাবনার বাইরে। आমরা আসলে চেষ্ঠা চালিয়ে গেছি ৫ নারকীয় জায়গার শ্মৃতি ভুলে যেতে যেখানে আমাদেরকে কিছু বিকৃতমস্তিক্ক মানুষের খেলার পুতুলে পরিণত হতে হয়েছিল।
"তারা আমাদের কখনোই ভুলবে না। আমরা যে পালিয়ে এসেছি এটা ওদের স্বাভাবিকভাবে নেয়ার কথা না," গ্যাসম্যানকে মনে করিয়ে দিলাম आমি।
"কেউ यদি আমাদের ব্যাপারটা জানতো তাহলে সেটাই হজো ষ্কেলের পরিসমাबি," ফ্যাং বলে উঠলো।
"তাহলে আমরা কেন কাউকে কিছू জানাচ্ছি না?" নাজ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করুলো। "আমরা কোন একটা ঢিভি স্টেশনে গিয়ে সবাইকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি। आামরা বলবো, তারা আমাদের উপর পৈশাচিক ধরণের পরীী্কা-নিরীী্শা চালিয়েছে, আমাদের গায়ে পাখিদের মতো ডানা

লাগিয়েছে। অথচ আমরা স্সেফ কয়েকটি কম বয়েসী বাচ্চা এবং..."
"श্যা, এতে তারা সর্বককছু বুঝবে," ইগি তাকে বাধা দিয়ে বললো। "তবে আমাদের জায়গা হবে চিড্ড়য়াখানায় ।"
"তাহলে আমরা এখন কক করবো?" গ্যাসম্যানকে বেশ আতংকিত মনে ₹চ্ছে।

ফ্যাং হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিছুহ্গন পরেই ফিরে আসলো সে, তার হাতে কয়েকটা হনদেটে কাগজ। সে ঝেড়ে কাগজের ময়লা সরালো।

শার্টের হাতায় নাক মুছে নাজ বলনো, "এটা কি?"
"দেখো," আমার দিকে কাগজণলো ঠেলে দিল ফ্যাং ।
কাগজঞ্লো জেবের ফাইন থেকে পাওয়া গেছে। সে নিখ্খেঁজ হওয়ার পর আমরা তার ডেস্কের সমস্তু জিনিসপত্র একটা আলমিরায় ঢূকিয়ে রাখি।

কিচেন টেবিলে आমরা কাগজఆनো ভালো করে ছড়িয়ে দিলাম। ওఆলোতে একবার চোখ বুলাতেই মাথার চूনওুলো যেন খাড়া হয়ে গেল আমার।

ফ্যাং কাগজক্টোর দগল ঘঁটতে লাগলো। একটা বড় घ্যানিলা এনভেলাপ খুঁজে পেল সে, মোম দিত্রে সিল করা। আমার দিকে তাকালো; মাধা নেড়ে সম্মতি দিলাম আমি । নथ দিত্রে খুঁটে সে সিল খুলে ফেললো।
"কি এটা?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো।
"মাপ," ফ্যাং একটা ঝাপসা হয়ে আসা ড্ইংং বের করে বললো।
"কিসের ম্যাপ?" নাজ মাথা বাড়িয়ে ফ্যাংয়ের কাঁধের উপর দিয়ে দেষতে চাইলো।
"একটা গোপন ফ্যাসিলিটির ম্যাপ," বললাম আমি। মনে করেছিলাম আর কখনোই ওটা দেখতে হবে না, খুলতে হবে না ওই সিলগালা। "ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ওটা। স্কুল।"

## "কি?" তীক্ষ্ এক চিৎকার দিল্েো গ্যাসম্যান।

ইগির ফর্সা মুধ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
"ওখানেই ওরা অ্যাশ্রেলকে নিয়ে গেছে," আমি বললাম। "তাকে উদ্ধার করার জন্য ওখানেই যেতে হবে আমাদেরকে।"
"ওহ," বলে উঠলো নাজ। "शা, অ্যার্রেলেে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। কোনমতেই ওদের সাথে থাকতে দিতে পারি না ওকে। ওরা পিশাচ। অবশ্যুই অ্যাध্রেনকে নিয়ে তাদের ভয়ক্কর কোন পরিকল্পনা আছে। হয়তোবা তারা ওকে খাঁচায় ঢূকিত়ে রাখবে, অত্যাচার করবে। কিষ্ভ আমরা এথানে পঁচজন আছি। তাই আমাদের উচিত..."

আমি হাত দিয়ে তার মুখচাপা দিলাম। সে আমার আঙুনঔলো সরিয়ে বলनো, "কতদূর্রে জায়গাটl?"
"ছয়শো মাইলের মতো হবে," ফ্যাং উত্তরে বললো। "অন্তত সাতঘন্টা লাগবে। অবশ্য আমি কোন যাত্রাবিরতি না ধরে বলছি।"
"এটা নিয়ে আলোচনা করার মজো দুঃসাহস আমরা কিভাবে দেখাই?" ইগি জিজ্ঞেr করলো। "ওদের মতো জনবল তো আমাদের নেই ।"
"তা ঠিক।" ম্যাপটা आমি ভালোভাবে খুঁট্ট্যে দেখলাম। ইতিমধ্যেই বের করে ফেন্নলাম যাত্রাপথ, যাত্রা বির্ততির স্থান ও ব্যাকআপ প্যান ।
"আমরা কি ভোটাভুটির মজো কিছ্ম একটা করতে পারি? তাদ্র কাছে বন্দুক আছে। সেইসাথে আছে একটা চপারও।" ইগির তীক্ষ কঠ্ঠস্বর শোনা গেল।
"ইগি, এটা গণতত্ত্র না," জবাবে বললাম आমি। তার ভীতিটা আমি বুঝতে পারহি, কিষ্টু এ ব্যাপারে এখন কিছুই করার নেই। "এটা হচ্ছে ম্যাক্সত্্র । ডূমি ভালো করেই জানো অ্যার্রেলকে উদ্ধারের চেষ্ঠা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। তারা তাকে ধরে নিয়ে যাবে আর আমরা দূপচাপ বসে थাকবো, তা তো হতে পারে না। यে কোন পরিস্থিতিতেই আমরা ছয় জন পরস্পরকে দেখে রাখব এটাই তো কথা ছিল। আর आমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কাউকেই আবারো খাঁচায় বক্দী হতে দেব না ।" নম্ধা করে একবার শ্বাস নিলাম। "আসলে নাজ, ফ্যাং ও আমি অ্যাশ্রেলের খৌজে যাচ্ছি। আমি চাই তুমি ও গ্যাসম্যান এখানেই থাকো হয়তোবা অ্যাঞ্রেল পালিয়ে ফিরেও আসতে পারে ।"

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই ঘরে এক অর্ষ্বস্তিকর নীর<তা নেমে এল।
"आবোল-তাবোল বকো না," ইগি आমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো। "ত্ূুমাত্র এই একটা কারণণ তুমি আমাদের এখানে থাকতে বলছে না, এটা বললেই তো হয় ?"
"ठিক आছে," ক大্ঠে যতদূর সম্টর মাধূর্য এনে বললাম আমি। "शা, এটা সত্য यে আমি চাচ্ছি না ডোমরা জামাদের সাথে আসো । বাস্তববত হচ্ছে, তুমি অক্ধ । এথন, তুমি হয়তোবা খুব ভালো উড়তে পারো; কিন্তু ইরেজারদের সাথে কোন রক্ক্ষয়ী সংঘর্ষের অনুপযুক্ত তूমি।"

ইগির মুখমন্ডল রাগে লাল হয়ে উঠলো। মুখ খুললো সে কিছू একটা বলার জন্য কিষ্ভ শেষ পর্যত্ত না বলারই সিদ্ধাষ্ত নিন।
"কিন্জু আমার ব্যাপারটা?" তীট্রভাবে কথাটা তুললো গ্যাসম্যান। "তাদের হাতে বন্দুক বা চপার যাই থাকূক না কেন তাতে আমার কিছू যায় आসে না । সে আমার বোন ।"
"ঠিকই বলেছো জুমি। তবে তারা যদি অ্যাঞ্রেলকে নেয়ার জন্য এত উতনা হয়ে থাকে, তাহনে তোমাকেও ছাড় দেয়ার কথ্া না," आমি তাকে বুঝিয়ে বললাম। "তাছাড়া, यদিөবা ঢুমি খুব ভানো উড়তে পারো কিষ্ঠু মাত্র আট বছর বয়স তোমার। জাব্র আমাদের দীর্ঘক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়াতে হবে !"
"জেব থাকলে কথনোই জামাদের ফেমে যেত না," ইগি রাগতস্বরে বলে উঠলো। "কখনোই না, কোনভাবেই না।"

শক্তভাবে নিজের ঠৗঁটদুটো চেপে ধরলাম আমি। "যা, সে হয়তোবা তাই করতো," স্বীকার কর্লাম কথাটা। "তবে আমরা তা আর জানতে পারবো না বেহেতু জেব মারা গেছে। এধন তোমর্রা সবাই তোমাদের গিয়ার বের করো।"

## অ ধ Ј†য় ১২

"প্যান বি সস্পর্কে কি আমাদের সবার ধারণা পরিকার?" আমি উমू গলায় জিজ্ঞেস কর্লাম यাতে ষ্যাং ও নাজ বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে আমার কথা ওনতে পারে।

আমরা দफ্ষিণ-পচিম অভিমুঞে রওয়ানা দিত্রেছি। সাংত্গ ডি ক্রিস্টো পর্বত্মানা পিছনে ফেলে আমরা ছুটে যেতে থাকলাম ঘন্টায় ৯০ মাইল বেগে। আমরা यमि কোন বাযু ঘূর্ণিমালায় পড়ি তাহলে সহজেই গতি আরো বিশ মাইল বাড়ানো যাবে।

নাজ বললো, "আমরা যদি কোনভাবে আলাদা হয়ে যাই, ধরো হয়তোবা কেউ একজন মেঘের মধ্যে আটকে গেলাম তোমার কি মনে হয় এরককম কিম্ম ঘটতে পারে? মেমের ভিতরে আমি কখনো ঢূকি নি। নিকয়ই ব্যাপারটা থুবই ভীতিকর। आচ্ছা, মেঘের ভেতরটা কি তুমি কধনো দেছেছ?"

आমি তার দিকে ঈষৎ বিরফ্তি নিয়ে তাকালাম। সে থেমে দ্রতত তার কথা শেষ করলো, "আমরা কেউ যদি হারির্যে যাই তাহলে লেক মিডের উত্তর অংশে অন্যদের জন্য অপেশ্ষা কর্রব ""

जামি মাধা নাড়লাম। "জার ফ্ক্টটা জানি কোথায়?"
"ডেথ ভ্যালিতে, বেড-৪য়াটার বেসিন থেকে মাইল-আটেক উত্তরে।" সে মুঈ খুললো आরো কथা বনান্র জন্য, ক্ষিজ্ঠ आমি তাকে থামিয়ে দিলাম। आমি নাজকে থুব তালোবাসি, সে চমeকার একটি বাচ্চা। কিষ্ভ তার বকবকানি স্বভাব এমনকি মাদার্ তের্রেসাকেষ বিন্তক করে তুলতে পারে।
"यাইহোক, ব্যাপারটট जুমি ধরতে পেরেছে," জামি তাকে বললাম। "চমৎকার।" তোমরা কি ঠিকানাটা তনেছো? ডেথ্থ ভ্যালি। বেড ওয়াটার বেসিনের উপরে।

বাতাস আমার চ্নফলো এলেমেলো করে দিচ্ছে, সেফ্ৰলো বিরক্কিকরভাবে জামার মুঞে এসে পড়ছে। নিজের প্রতি বার্তা : দূল কেটে ছোট করো।

গ্যাসম্যান $\Theta$ ইগি গোটে ষুশি হয় নি যধন আমরা তাদেরকে না নিয়েই ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসি। তবে আমার মনে হয় আমি সঠিক সিদ্ধাত্তই নিয়েছি। নেতা হ৫য়ার এই এক সমস্যা। নেতাদের হাতে কখনো ইনষ্ট্রাকশন ম্যানুয়া थाকে ना।

আমি ফ্যাংয়েत্র দিকে তাকালাম, দেখলাম তার শাত্ত-সমাহিত মুখভপ্গি, य্याक्सियाय-ט

তবে সেখানে খুশির আভা নেই । ফ্যাং কোন সময়েই খুশি নয় কিষ্ভ সবসময়ই প্রসন্ন । তার কাছে এগিত্যে গেলাম आমি ।
"ওণের কথা ভাবলে, উড়ে বেড়ানো প্রচ মজার," বললাম আমি। সে আমার দিকে মুচকি হেসে তাকালো। তার ডানা দুটো সৃর্যের আলোয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। বাতাস শিস কেটে বয়ে যাচ্ছে আমাদের কানের পাশ ঘেঁেে; आমরা মাইলের পর মাইল রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। কিছু সময়ের জন্য ভ্রম হয় যে আমরাই ঈশ্বর!

সত্তিই ঢাই! "আর দোষের কথা ভাবলে, আমরা হচ্ছি কয়েকজন রুপান্ত রিত বাচ্চা यারা আর কখনোই স্বাভাবিক জীবন-যাপন কর্রতে পারবে না।"

ফ্যাং শ্রাগ করলো। "কোন কিছू অর্জনের জনা কিছू ত্যাগ ग্বীকারও করতে হয় ।"

आমি কাষ্ঠ হাসি হেসে নাজের দিকে তাকালাম। সে আমাদের চেয়ে তিন বशরের ছোট। বয়সের তুলনায় সে অনেক লমা ও রোগা, ওজন ঋুব সম্ববত ষাট পাউন্ডের বেশি হবে না।

ঘণ্টা প্রতি নম্বই মাইল যথ্থেষ্ট দ্রুত নয়। ফ্রেলের ‘বিজ্ঞানীরা’ এই সাত घন্টায় অনেক ক্ষতি সাধন করে ফেনতে পারে। তা সজ্জে আাি ভালো করেই জানি যে ওখানে পৌছানোর আগে আামাদেরকে একবার थামতে হবে। স্কেলে यमि হামলা চালাতেই হয় তাহলে আমাদের পর্যাळ বিশামের দরকার জাছে।

घড়ি দেখলাম आমি, প্রায় দু'ঘট্টা यাবত आমর্রা উড়ছি। ইতিমধ্যেই आমার যথেষ্ট ক্রাষ্ত লাপছে। দীর্ঘ উড্ডয়নের পর আমার বেশিরভাগ সময় এত ক্ষেধা লাগে বে মনে হয় পুরো এবটা গরু সাবাড় করে ফেলতে পারবো, এমনকি কোন ফর্কও লাগবে না। জানি যত দ্রুত সম্টব অ্যাধ্জেলের কাছে পৌছানো দরকার, কিষ্ঠু এও জানি খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কथা।
"ম্যাক্স?" নাজ তার বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। "আমি ভাবছিনাম "

আবারো বকবকানি ৩রু হলো।
"রওনা দেয়ার আগে জেবের পুরনো ফাইলఆেলো ঘাঁছিলাম। এর মধ্যে কয়েকটা আমদের সম্পর্কে। অথ্বা আমার সস্পর্কে। আমি ফাইলের পৃষ্ঠায় আমার নাম দেখতে পাই, আমার আসল নাম মনিক। সেইসাথ্েে আরো অনেকের নাম দেখি, একটা জায়গার নাম টিপিস্কো, आরিজোনা। ম্যাপ ঘেটটে দেখলাম টিপিস্কো অবস্থিত আরিজোনা-ক্যালিফ্োর্নিয়া সীমান্ত ঘেঁষে। দেখে মনে হলো ছোউ একটি শহর। যাই হোক আমি ভাবছিলাম আমরা কেউই আমাদের সত্যিকার বাবা-মা সম্পর্কে কিছুই জানি না। आর আমরা সবসময়েই

এ নিয়ে চিত্তা করেছি, অন্তত আমি করেছি যে আমার বাব'-মা ‘ক স্বেচ্চায় আমাকে ঐ বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নাকি?"
"নাজ। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কিহ্তু ঃ নামఆলো তোমার সাথে সम্পর্কিত নাও হতে পারে। আমরা এও জানি না আমরা টেস্টটিউব বেবি কিনা। তাই এখন অ্যাধ্ভেলের ব্যাপারেই মনোযোপ দাও।"

উত্তর নেই।
"नाজ?"
"शা, ঠিক आছে। आমি স্যেফ চিত্তা কর্রছিলাম।"
आমি ভালো করেই জানি এই প্রশ্নটা আবারো উথাপিত হবে।

## অ\&丁†য় ১৩

তার গলা ৫কিয়ে কাঠ হয় আছে। মাথা ব্যাথা করছে সেইসাণ্েে শরীরের প্রতিটি অগ । অ্যাজ্রেল ঢোখ পিট পিট করে তাকালো, চেষ্ঠা করছে ঘুম থেরে ওঠার। তার ঊপরে একটা বাদামি প্লাস্টিকের ছাদ। একটা ঋঁচ। একটা কৃকৃরের ক্রেট। এলেমেলো চিত্তা বুদবুদের মজো তার মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগলে। সে কোনোমচে উঠে বসলো। জানে কোথায় জাছে সে, এই কেমিক্যালের গক্ধ দুনিয়ার ঝে কোন জায়গায় সে চিনতে পারবে। এই মুহূর্তে সে ক্কেলে আছে।

নত্ন ডানাওয়ালা মেয়ে ।
অ্যাধ্রেল দ্রুত ফিরে তাকালো যেখান পেকে চিত্তাটা তেসে জাসছে সেদিকে।

তার পাশের ক্রেটে তার চেয়েও ছোট দু’টি বাচ্চা রয়েছে। তারা বড় বড় চোথ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।
"হই," অ্যাঞ্রেল ফিস্সিিসিয়ে বনলো। সে কোন বিজ্ঞনীদের উপছিতি অনুভব করছে না, স্রেফ এই বাচ্চা দুটোর বিক্ষিষ্ট চিচ্তাই অনুভব করতে পারছে।

ডানাওয়ালা মেয়েটি কথা বলছে।
বাচ্চা দুটো তার সম্ধোধনের জবাব না দিয়ে কেবল তাকিয়ে রইলো । মুণ্েে হাসি आনার চেষ্ৰা করে জ্যার্রেন তাদের দিকে আরো মনোযোগসহকারে তাকানো। তার কাছে মনে হচ্ছে দুটা বাচ্চাই ছেলে। এর মধ্যে একজনের তৃক রুঁ্ম ও আiौশসদৃশ্য, অনেকটা মাছের মত। তবে এই আiঁশ সারা দেহে ছড়িয়ে নেই।

অन্যজনের হাতে ও পায়ে অতিরিক্ত আञুল দেখা যাচ্ছে জার তার ঘাড় বলতে গেলে নেই। তার চোখ দুটো বিশাল আকৃতির এবং চूল জাগুলিপরিমাণ। ৪র দিকে তাকাতেই অ্যার্রেলের খারাপ লাগছছ।
"आমি অ্যাধ্জেল," আবারো ফিসফিসিয়ে বললো সে। "ডোমাদের নাম कि?"

ছেনেদুটোকে ভীত দেখানো, তারা সরে গিচ়় ঋঁচার কোণায় আশ্রয় निल।

অ্যাষ্রেল চপ করে রইলো। ম্যাক্স ও বাকিদের কি হলো? তারাও কি_

কোন খাঁচায় বক্দী?
একটা দরজা গুলে গেলে কয়েকটি পদশ্দ ঘীরে পীরে নিকটবর্তী হলো। পদশ্ শোনার সাথে সাথে খচচায় বন্দী ছেলে দুটোর ভীতি, আত্ক ও উন্মৃততা অনুভব করতে পারলো অ্যাক্রেন। তারা দুজনই খাঁচার পিছনে জড়াজড়ি করে বসে রইলো। কিষ্ঞে সাদা কোট পরিহিত দুজন অ্যাঙ্রেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।
"ఆহ্, ऋশ্বর, হারিসন ঠিকই বলেছিল," খাঁচার শিকের ভিতর দিয়ে তাকাতে তাকাতে তাদের একজন বলে উঠলো। "তারা একে অবশেষে খ্রুজে পেয়েছে! ঢूমি কি জানো কতদিন ধরে আমার হাত নিশপিশ করছিল একে পাওয়ার জন্য?" লোকটা উত্তেজিত্ভাবে সাদা কোট পরিহিত অপরজনের দিকে তাকালো। "তूমি কি কথনো এই রিকমবিন্যান্ট গ্রুপ সম্ধে ডিরেষ্টেরের পারসেঃ্ট রিপোঁ পড়েছো?"
"शা, তবে आমি ঠিক বিশ্যাস করতত পারি নি," অপরজন জবাবে বললো। "তूমি কি বলতে চাচ্ছো এই পিচ্চি মেয়েটিই সাবজেষ এগারো?"

প্রথ্মজন তার হাত দুটো খুব উৎসাহের সাথে ঘষতে লাগলো। "হ্যা, তুমি এই মুহৃর্তে সাবজেষ্ট এগারোর দিকেই তাকিয়ে আছো।" সে «ুঁকে খঁচার দরজা খুললো। "চলে आসো, পিচ্চি। তোমাকে ল্যাব সাতে দরকার ।"

ক্রশ্প হাতে টেনে তাকে খঁচার বাইরে নিয়ে আসলো তারা।
ছেলেদুটোর মনে প্রশাত্তির অনুতূতি থেলে গেল এটা দেখে যে ল্যাবে
 रচ्ছि।

তবে এই মর্মাষ্তিক অনুভূতির জন্য তাদেরকে ঠিক দোষও দেয়া যায় না।

## অ\& $\ddagger$ †য় ১8

"ম্যাজ্স, আমার প্রচ* খিদে লেগেছে।"
आधা ঘণ্টা ধরে आমি নিজেই পেটে ঘ্চোর নাচন উপেশ্ষা করে আসছি। অবশ্যই ব্যাপারটা মুখ ফূটে স্বীকার করে আমি ফ্যাংকে পরবর্তীতে ফ্যাপানোর সুযোগ দিতে পারি না, পারি কি? তবে একজন নেতা হিসেবে আমার নাজের প্রতি বেশকিছू দায়িত্ণ রয়েছে। তাই যতই সময়জ্ষেপণ করাকে ঘৃণা করি না কেন বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে।
"ঠিক आছে, বুঝতে পেরেছছ! আমাদের খাবার দরকার।" দেখলে তো आমি কত তীক্ষ, জ্জূরারবুদ্ধিসম্পন্ন নেতা! "ख্যাং! আমাদের কিছू গাবারদাবারের প্রয়োজন। তোমার মাথায় কি কোন আইডিয়া আছে?"

ফ্যাং চিষ্তা করতে লাগলো। এটা ভেবে আমি সবসময়ই অবাক হয়েছি যে চরম বিপদের সময়ও কিভাবে ফ্যাং তার মাথা ঠাভা রাথতে পারে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও বুঝি কোন অনুভূত্তিহীন রোবট।

আমাদের নিচেই পর্বতমালা, ম্যাপের ভাষ্যমতে এটার নাম সান্রো্গিসকো পिকস।

ষ্যাং ও आমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। "ষ্কি স্মোপস," आমি বললनाম। আমার কथা খনে মাথা নেড়ে সায় জানালো সে।"এখনো স্কিয়িংয়ের মৌসুম ৩রু হয় নি। তাই ভ্যাকেশন হাউজ খালি থাকার কথা।"
"ওथানে কি খাবার থাকবে?" নাজ জিজ্ঞেস করলো।
"চলো দেথে আসি," উত্তরে বললাম আমি।
আমরা একটা বড় বৃত্ত রচনা করে পর্বতের কিনারা ধরে উড়তে থাকলাম। পর্বতের পাদদেশে শহরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম গাছপালার आড়ালে অবস্থিত কয়েকটি বাড়ির উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে একটি ঘর অন্যান্যত্োর চেয়ে একটূ দৃরে। ঘরাির সামনে কোন গাড়ি পার্ক করা নেই, চিমনি দিয়ে ধৌয়াও বের হচ্ছে না। কেউ কি বাড়িতে নেই?

ডানাঙ্ৰনো তিয়ে নিয়ে ষীরে ধীরে নিচে নামতে থাকলাম আমি।
আমরা সবাই একশ গজ দূরে নামলাম। এত সময় \&রে ওড়াওড়ি করার কারণে আমার পা দুটোতে ঝিં ঝিi ধরে গেছে। দুটো পা'ই ভালোমজো ঝেড়ে ডানাæলো দেহের পাশে ভাঁজ করে রাখলাম।

নাজ ও ফ্যাংও একই কাজ করলো।
जামরা গাছপালার ফাঁক fিয়ে নিঃশব্দে এশতে লাগলাম। প্রাণের কোন চিহ্ই নেই। পাইন গাছের পাতায় ভরে আছে পোর্, ড্রাইভওয়েটি ব্যবহার করা হয় না অনেকদিন ধরে আর ফূলের ঝোপ না ছাটটার কারণে অনেক বেড়ে গেছে।

आমি নাজকে थাম্সস-आপ দেখালাম। জবাবে সে হাসল্েে তবে বিশ্ময়কর্রাবে নিচৃপই থাকনো।

বাড়িটা ভালো করে ঘুরে দেখে কোন অ্যালার্ম সিস্টেম বা মোশন ডিটেষ্ঠরের নৌজ পেলাম না। অবশ্য অ্যাनার্য লাগানোর মডো আলিশান বাড়ি এটা নয়। এটা স্রেফ ছোষ্য একটা ভ্যাকেশন কটেজ।

পবেটনাইফ বের করে জানালার ক্কিন কেটে ল্যাচটা খুললাম আমি। ক্রিনটা থুব সহজেই উঠঠে গেল, তারপর এটাকে সতর্কভাবে বাড়ির পাশে রেথে দিলাম।

এরপর আমি ও ফ্যাং মিলে পুরনো ঐ জানালার ख্রেমটা নাড়াতে থাকলাম যতঙ্মণ না উপরের লক পোলে। প্রপমে ষ্যাং জানালা বেয়ে উঠলো, তারপর নাজকে आমি ঠেলেঠুুেে উঠালাম; সবশেষে आমি शুচড়ে-পাঁচড়ে উঠঠ অनাপাশে নেমে জানাना লাগিয়ে দিলাম ।

সবকিছूতেই ধূলো नেগে জাছে। ফ্রিজটার সুইচ অফ করা, তবে এর দরজা সটান থোলা। आমি রান্নাঘরের কাপবোর্ডษলো খুলতে লাগলাম। "বিংগো," একটা ধৃcায় ভর্তি সুপ ক্যান দেথিয়ে বললাম आমি। মটরษটির ক্যান, ফনমূল, কনডেস্গ মিষ্কসহ আরো অনেক কিছু পেলাম। এমনকি আমাদের সবার প্রিয় রাতি৫লি পর্যষ্ত। "সোনার খনি খুঁজে পেয়েছি!"

ষ্যাং কয়েকটা ময়नা অরে সোডার বোতল অুঁজে পেনে আমরা সেঙ্ৰুলোর মুঈ भুললাম। জাধা-ঘট্ট পর আমরা ছাতা ধরা কাউচে গা এলিয়ে বসে আছি, আমাদের চোশ্টেো দুলুদুলু, পেট সম্পূর্ণ ভর্তি।

"চলো, কিছू সময় বিশ্রাম নেয়া যাক," ষ্যাং তার চোখ বঞ্ধ করে বললো। সে পায়ের উপর পা ভুলে কাউচে গা ছড়িয়ে বসলো। "খাবার ঠিকমত হজম হলে ভালো লাগবে আমাদের ।"
"আমিষ তোমার সাথ্েে একমত," নিজ্রের চোখ দুটো বুজে বিড়বিড়িয়ে বললাম आমি। আমরা আসছি, অ্যাজ্রে। মিনিটখানেকের মধ্যে।

## অ \＆〕†য় ১৫

＂চলো তাদের সমস্ত জিনিসপত্র খাদে ছ্রুড়ে ঝ্েেেে দেই，＂ইগি ক্ষিল্ হয়ে দরজায় ঘুষি মেরে বললো।

অন্ধ বলে তাকে নেয়া হয় নি এটা ঠিক হজম কব্রতে পারছে না সে। ＂তাদের বিছানাও খুব সম্টবত হলের জানালা দিয়ে ফেলা যাবে！＂

গ্যাসম্যানের চেহারা অক্ধকার হয়ে আছে।＂আসার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি বাড়িতে পড়ে আছি অথচ তারা গেল আমারই বোনকে উদ্ধার করতে।＂

नাল স্নিকারটাতে জোরে লাথি মার্রলো সে । घরটাকে শুন্য ও প্রচө নিস্তক্র মনে হচ্ছে। অ্যাঞ্জেের কঠ্ঠম্বর শোনার জন্য যে সে উৎকর্ণ হয়ে আছে，এটা বুねতে পারলো গ্যাসম্যান । তারই তো বোন সে । তার যে কোন ভালো－মদ্দের জন্য সে－ই দায়ি।

কাউন্টারে রাখা একটা থোলা সিরিলের ব্যাগ থেকে একমুঠাে সিরিন বের করে থেল সে। তারপর হঠ৷ৎ সে ব্যাগটা তুলে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলে ব্যাগ খুলে ভেত্রের সবকিছু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।
＂থেতা পুড়ি সবকিছুর！＂গ্যাসম্যান চিৎকার করে উঠলো।
＂ওই，তোমার মাথায় কি ব্যাপারটা এইমাত্র ঢুকলো？＂ইগির কঠ্ঠে ব্যক্ের সুর ।
＂চূপ করো，＂গ্যাসম্যান জবাবে বলনো। বিশ্মিত ইগির ভু উপরে উঠে গেল।＂জিনিসটা একবার চিত্তা করে দেৃো । ম্যাক্স আমাদের্রেে ফ্েেে গেছে কারণ তার মনে হয়েছে আমরা চ্যালেঙ্ৰটা নিতে পার্রবো না।＂

ইগির মুখ কথাটা তনে শক্ত হয়ে গেল।
＂কিন্ভু সে কি এটা ভেবে দেথেছে ইরেজাররা এখানে জাসলে কি ঘটতে পারে？＂জিজ্ঞেস করলো গ্যাসম্যান।＂তান্রা অ্যার্টেনকে ধর্রে নিয়ে যায় যে জায়গাটা থেকে সেটা এখান থেকে খুব বেশি দৃরে নয়। জামাদের্র সবাইকে দেত্ছেছে তারা। কাজেই তারা সহজেই বু＜্ষে ফেনতে পারে 凶ে আমরা কাছাকাছ্ছি কোথাও থাকি। আমাদেরকে ধরার জন্য তারা তো আবারఆ আসতে পারে？＂
＂ब্ম，＂ইগি চিন্তিত স্বরে বলে উঠলো।＂তবে এই জায়গাটা ন্থুজে পেতে ওদের অনেক সমস্যা হবে；উঠডেও।＂
＂কিন্ভু यদি ওদের কাছে চপার থাকে，＂গ্যাসম্যান दুবিক়্ে দিলো ব্যাপারাট।＂যা ওদের সত্যিই আছে ।＂
"হম," বলে উঠলো ইপি। গ্যাসম্যান এটা ভেবে খুব গর্ব বোধ করলো বে ইগি জিনিসটা চিত্তা করে বের করার আগে সে নিজেই বের করে ফেলেছে। ইপি তো তার চেয়ে বেশ বড় অনেকটা ম্যাক্স ও ফ্যাংফ্যের সমবয়সী।
"আমরা কি এভাবে বসে থেকে আগুল চুষবো?" কাউন্টারে ধড়াম করে কিল বসিয়ে বললো গ্যাসম্যান। "না! আমরা এখানে বসে বসে ইরেজারদের আসার অপপক্ষা করবো না! আমরা অনেক কিছুই কর্তে পারি, নতুন কোন পরিকল্পনা বানাতে পারি। ম্যাক্স आমাদের সম্ধক্ধে যাই ভাবুক না কেন, আমরা অকেজো নই।"
"ঠिক," ইপি মাथা নেড়ে সায় জানালো। সে কাউন্টারে গ্যাসম্যানের পাশে এসে বসলো। "আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো।"
"আমাদের মাথায় যথ্ষে বুদ্ধি আছে। সেইসাথে আমরা মানসিক্াবে বেশ শক্তও। ম্যাক্স হয়তোবা আমাদের ক্যাস্পকে নিরাপদ রাখার কথা চিষ্তা করে দেখে নি। কিষ্ট আমরা ব্যাপারটার দিকে নজর দিতে পারি।"
"কিম্টি কিতাবে?"
"আমরা ফাদ পপতে রাথতে পারি! স্যাবোটাজ করতে পারি! তারপর বোমা তো আছেই!" গ্যাসম্যান উত্জেনায় তার হাত দুটো ঘষতে লাগলো।

ইগি মুঢে হাসি ফূটে উঠলো। "বোমা খুব ভালো জিনিস। আমি থুব পছন্দ করি জিনিসটা। গত বর্ষাকালের কথা মনে আছে? বোমা মেরে আমি প্রায় তুষার ধসের জোগাড় করেছিনাম ।"
"ఆটা তো করা হয়েছিল বনের মধ্য দিয়ে রাষ্তা তৈরির জন্য। তাছাড়া এতে ম্যাক্সের সম্মতিও ছিল।" গ্যাসম্যান হঠাৎ করেই ঘাঁতত থাকলো কিমू পুরাতন কাগজ, কোন একজনের বহুল ব্যবহ্হত মোজা, একটা খাবার রাখার বাটি অবশেমে সে বের করতে সমর্ধ হলো যা খুঁজছিলো : একতি তেল চিটচিটে মেমো প্যাড।
"জানতাম এখানেই কোথাও আছে জিনিসট," বিড়বিড় করে বললো সে, প্যাড থেকে ছিত্ডে ফেললো কয়েকটা ব্যবহ্ণত পৃষ্ঠা। আবারো কিছ্ম সময়
 চমৎকার পান দরকার। তো প্রথমেই কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত।"

ইগির মুঈ থেকে यজ্রণাসৃচক একটা ধ্বনি বেরিয়ে আসল্েে। "ওহ্ না, ম্যাক্সের প্রতাব ভালোমতোই পড়েছে তোমার উপর। তার মতো করেইই কথা বলছো ঢূমি ${ }^{\prime \prime}$
 "নামার এক আগুন বোমা বানানে Өখুমাত্র আমাদের নিরাপওার জন্য। নামার দুই শয়তান ইরেজাররা যখন আসবে তখন তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া " কা গজটা হাতে তুলে পুণরায় পড়লো সে, মুথে হাসি ফূটে উঠুলে তার। "হ্মম। আমাদের ভালোই অএ্রগতি হচ্ছে। এটা তোমার জন্য, অ্যাध্রে!"

## অ \& J†য় ১৬

অ্যাঞ্রেল জানে এভাবে আর বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারবে না সে ।
গত একঘন্টা যাবত মনে হচ্ছে তার ফুসফূস যেন ফেটে যাবে; পায়ের পেশীও ঠিকমতো অনুভব করতে পারছে না। কিষ্ঠে যখনই সে দৌড়ানো থামাচ্ছে, রাইলি নামক এক সাদা কোট পরিহিত বিজ্ঞানী লাঠির মতো একটা জিনিস দিয়ে তাকে বাড়ি মারছে। এতে বৈদ্যুতিক শক খাচ্ছে সে, কাজেই বাধ্য হর্যেই তাকে দৌড়াতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তার গায়ে চারটা পোড়া দাপ পড়ে গেছে এবং সেঙ্েলো খুব জ্বলছে। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, সে বিজ্ঞানীটার মনোভাব বুঝতে পারছে, লোকটট তাকে আঘাত কর্তে চাচ্ছে।

চাইলে লোকটা তাকে লক্ষবার আঘাত করতে পারে। আর সে দৌড়াতে পারবে না।

সিদ্ধাষ্টটা নেয়ার পর এক অদ্রুত প্রশাত্তি নেমে এলো তার দেহে। অনুভব করলো টেডমিলের উপর পা ওটিত্যে পড়ে যাচ্ছে সে। বৈদ্যুতিক লাঠিিি आবারো তার উপর নেমে আসলো, একবার, দুবার, তিনবার। কিষ্ু সত্যিকারের ব্যথার চেয়ে এক ধরণের অস্থস্তিকর জ্বানা অনুভব করুলো সে। তারপর অ্যাধ্জেল হারিয়ে গেল এক ম্বপ্নে, বে ম্নে ম্যাক্সও আছে। ম্যাক্স তার ঘর্মাক্ত চূলে মমতাভরে হাত বুলাচ্ছে আর কাঁদছে।

অ্যার্জেল বুঝতে পারলো এটা একটা শ্বপ্ন কারণ ম্যাক্স কখनো কাঁদে না। তার দেখা সবচেয়ে শক্ত মানুষ হলো ম্যাক্স ।

নতুন, তীব্র এক ব্যুা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লে তন্দ্রা ছুটে গেল তার। সে চোথ পিটপিট করতে নাগলো সাদা বাতির আলোয়। হাসপাতালের বাতি, কারাগারের বাতি। একজোড়া হাত তার শরীরে নাগানো ইলেকটোড টান মেরে খুলে নিচ্ছে।
"ওহ্, ঈশ্র, সাড়ে তিন ঘণ্টা," রাইলি বিড়বিড় করে বলছিল। "আর এটার হার্টরেট কেবল সতেরো পার্সেন্ট বেড়েছে। শুু শেষের ২০ মিনিটে এটার অক্সিজেন লেভেল ভেঙে যায়।"

এট!! অ্যাজ্রেল কথাটা ৃনে চিৎকার করে উঠতে চাইলো। আমি কোন জত্টু নই।
"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না সাবজেষ্ট এগারো নিয়ে পরীী্শা-নিরীক্মা করার সুব্যো পাওয়া গেছে। গত চার বছুর ধরে এর জন্য অপেষ্ষা করহছিলাম आমি,"

আরেকটা নিছু কঠ্ঠ বলে উঠলো। "এর বুদ্ধিমত্তার মান বেশ আগ্রহোদ্দীপক ব্রেনের এবটা নমুনা পাওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করছে।"

অ্যাঞ্জেল তাদের আনন্দ অনুভব করতে পারছে। তাদের পছন্দ তার দৈহিক সব ভূল-ভ্রাম্তি ও অস্বাভাবিকতা। তাদের কথাবার্তায় একটা জিনিসই প্রতীয়মান হয় অ্যাঞ্রেল একটি পরীক্ষার অং্ । এই বিজ্ঞানীদের কাছে সে অনেকটা বৈজ্ঞানিক যব্রপাতির মতো । তাদের কাছে তুচ্ছ এক গিনিপিগ ছাড়া আর কিছুই নয় সে।

কেউ একজন তার মুখে ঔ पूকিয়ে দিলো। পানি। দ্রুত গিলতে লাগলো ষ্েেযেনবা অনেকদিন পানি খায় নি। তারপর আরেকজন সাদা কোটধারী তাকে কাঁধে তুলে নিলো।

কিভাবে এখান থেকে বের হওয়া यায় তা চিত্তা করে দেখতে হবে আমাকে, সে নিজ্জেকে কথাটা মনে করিয়ে দিলো । কিন্ভু এই মুহূর্তে তার সম্ত্ত চিষ্তাই বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কেউ একজন কৃকূরের ক্রেটটা খুলে जাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। যেখানে তাকে ফেনা হয়েছে সেখানেই ওয়ে পড়লো সে। কিছू সময় ঘুমাতে হবে তাকে। তারপর পালানোর কথা ভাবা যাবে।

চোঈ পিটপিট করে দেখতে পেল মাছের আঁশযুক্ত ছেলেটি তার দিকে তাকিত্যে আছে। অन্য ছেনেট্টিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না । বেচারা ছেনেটাকে সকালবেলা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। হয়তোবা কখনোই আসবে ना।

আমার অবস্ছা ঐ ছেলেটার মতো হবে না, ভাবলো অ্যাধ্রেন। আমি লড়ে যাব। খানিকক্মণ...বিশ্রাম...নেয়ার...পর।

## অ\&丁†য় ১৭

"উহহহ..."
বিছানাটা তো ভয়াবহ! হঠাৎ আমার বিছানার হলো কি?
বিরক্তি হয়ে বালিশটাতে চড়-চাপড় মেরে একটু ঠিক করতে চাইলাম, কিন্তু ধূলো কূন্ডলী পাকিয়ে নাকে ঢूকে গেল। ভয়ানকভাবে হাঁচতে ৩রু করলাম आমি ।
"হ্যাচ্চো!" আমি নাক আঁকড়ে ধরলাম হাঁচি থামানোর জন্য। কিষ্寸 হঠাৎ এই নড়াচড়ায় ভারসাম্য হারালাম, সজোরে পড়লাম নিচের ফ্রোরে ।
"আউচ!" কোনোমতে উঠে দাঁড়াতে চাইলাম আমি । আমার হাত স্প্শ করলো একটি টেবিনের রুক্ম প্রাষ্ত। ঝাপসা চোখে একবার উকি মেরে তাকালাম।

কোথায় आমি? এবার উন্মত্তের মত চারিদিকে তাকাতে থাকলাম। आমি একটা...কেবিনে । কেবিনে! ওহ্ । কেবিন । ঠিক, ঠিক।

বেশ অন্ধকার চারদিকে, এখনো সকাল হয় নি ।
পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুরো ঘরটা একবার «ুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম आমি। শষ্কিত इওয়ার মতো কিছুই পেলাম না । उধুমাত্র এটা বাদে-ফ্যাং, নাজ ও আমি ঘুমিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি!

হায়, ঈশ্বর! একটি রিক্সাইনারে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা নাজের দিকে ছুটে গেলাম আমি । "নাজ! নাজ! উঠো! ওহ্..."

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, দেখলাম একটি কাউচ ছেড়ে উঠার চেষ্টা করছে। একবার হৈঁচে উঠলো সে, তারপর মাথা নাড়লো ।
"কয়টা বাজে?" শান্তসম্বরে জিজ্ঞেস করলো ফ্যাং।
"প্রায় সকাল হয়ে গেছে!" হতাশ কঠ্ঠে বললাম আমি। "পরবর্তী দিনের!"

ইতিমধ্যেই সে রান্নাঘরের কাপবোর্ডের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। একটা তাকে প্রাগৈতিহাসিক জমানার ব্যাকপ্যাক খুজজে পেয়ে তা ভরতে লাগলো টুনার ক্যান ও ক্র্যাকার্সের ব্যাগ দিয়ে ।
"কি হচ্ছে?" নাজ ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ।
"আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!" শোয়া অবস্থা থেকে তাকে টেনে তুলে বলनাম आমি ।"ওঠো! আমাদের যেতে হবে!"

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আমি কাউচের নিচ থেকে জুতা খুঁজে বের করে यूं দিয়ে ধূলো সরালাম। "ক্যাং, তুমি এত কিছू বহন করতে পারবে না," বললাম आমি । "এটা তোমার গতি অনেক মম্থর করে ফেলবে। ক্যানের চেয়ে ভারি আর কিচ্ম নেই।"

ফ্যাং শ্রাগ করে ব্যাকপ্যাক কাঁধে তুললো। ছোকরাটা বেশ একরোখা! সে নিঃশব্পে ঘরটি অতিক্রু করে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল অনেকটা ছায়ার মতই।

आমি তাড়াহছড়া করে নাজের পায়ে জুতা নাগাতে লাগলাম, সেইসাথে পিঠঠ হাত বুলিয়ে তার घুম তাড়ানোর চেষ্ঠা কর্লাম। এমনিতেই ঘুম থেকে উঠতে নাজের একটূ বেশি সময় লাগে। घুমিয়ে থাকলে ওর বকবকানি ম্বভাব থেকে পরির্জাণ পাওয়া যায়, কিষ্ঠ এই মুহূর্তে আমাদের তাড়াতাড়ি রওয়ানা দেয়া দরকার।

বলতে গেলে এক প্রকার ঠেলা-बঁতা দিয়ে নাজকে জনালা দিয়ে বাইরে বের করলাম आমি। তারপর নিজে বাইরে এসে জানালার ক্রিনটা জায়গামত बাগিয়ে দিমাম।

দৌড় লাগালাম আমরা রাষ্তা দিয়ে, প্রাণপণ ডানা ঝাপটাচ্ছি উপরে ওঠার जन্য।

দুঃখিত, অ্যাধ্রেন । দুঃখিত, দুঃখিত, দুঃখিত, সোনা আমার।

## অ \& 〕†য় ১৮

সদ্য ভোরের আলোর প্রখরতা সত্ত্বেও উড়ে গাছের শীর্ষদেশ ছাড়ান্োর পর বেশ প্রসন্ন বোধ করলাম আমি।

কিষ্ঠু ত্বুও! প্রচఆ বোকামি হয়ে গেন না? কতবড় আহাম্মক আমি, একটি উদ্ধার অভিযানের মাঝখানে সবাইকে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে দিলাম! আমাদের জন্য অপেক্ষারত অ্যাঞ্জেলের মুখের ছবি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়, সাথে সাথে তীব্র ব্যথা বোধ করলাম। মরিয়া হয়ে মোড় নিলাম ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি দক্ষিণ-পকিচ্মে। আশল্কা যেন আমার ডানার আপটানি ও ওড়ার গতি বাড়িয়ে দিजো, খুঁজতে লাগলাম তীব্র বায়ুযূর্ণন।
"বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন ছিন আমাদের," ফ্যাং আমার পাশে এসে বললো।

মেজাজ বিগড়িয়ে তাকালাম ওর দিকে। "তাই বলে দশ ঘন্টার জন্য?"
"আজকে আমরা আরো চার ঘন্টার মতো ভেতে পারবো," বললো সে। "কোন বিরতি না নিয়ে ওयানে পৌছানো এমনিতেই সম্টব হতো না। ঢাছাড়া, ওখানে পৌছানোর আগে আরেকবার পেমে বিশ্রাম নিতে হবে আমাদের।"

৫ষ্ক যুক্তির চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছ্র নেই!
जবশ্য ক্যাং ঠিকই বলছে-সত্যিই আমাদের আরেকবার থামতে হবে। आমরা এখনো এমনকি ক্যালিফোর্নিয়া সীমান্তেও পৌছাতে পারি নি। বেশ দূরেই আছি সীমান্ত থেকে।
"আমরা ওখানে ঢুকবো কিভাবে? প্রচ আক্রমণ হেনে?" এক ঘন্টা পরে জিজ্জেস করনো ফ্যাং।
"शা, ম্যাক্স, आমিও চিন্তা কর্জছিলাম তোমার পর্রিকল্পনাটা কি এ নিয়ে," নাজ আমার পাশে এসে বললো। "আমরা মাত্র তিনজন আর ওরা এক দগ্গল লোক। তাছাড়া ইরেজারদের কাছে বন্দুকও আছে। আমরা কি গেট বরাবর উ্রাক চালিয়ে ঢুরে পড়বো? অথবা, আমরা রাত নামা পর্য্ত অপেক্ষা করতে পারি। তারপর চুপিসারে ঢুকে অ্যাঞ্রেলকে নিয়ে চলে আসবো।"

এইসব পাগলামি চিত্তায় তাকে বেশ উৎফূল মনে হলো। আমি নিশূूপ থাকলাম, আমার বলতে আর সাহস হনো না ভে ওখানে গিয়ে সফন इওয়া

আর উড়ে উড়ে চাঁদে ড়াল যাওয়া প্রায় একই জিনিস। তবে অবস্থা यদি থুবই খারাপ হয়, তাহলে প্য়ান সি কাজে লাগাতে হবে।

ওটা সফन হলে সবাই ঠিকমত পালাতে সক্ষম হবে।
ওখু আমি বাদে। তবে তাতে কোন সমস্যা নেই ।

## অ ধ丁†য় ১৯

आমি নিজে উদ্বেগাক্রাত্ত হఆয্যা সজ্大েఆ চারপাশের আবহটা যে বেশ চমৎকার এটা মানতেই হবে। এত উদ্দ্তে খুব বেশি পাধি নেই，ज্রেফ কয়েকটি বাজ পাথি ছাড়া। মাঝে মাঝে দু’একটা পাখি অজ্রুত চোথে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে，হয়তোবা ভাবছে，এই নত্মন পাখিষ্যেো কি বিশ্রি দেখতে！

এত উঁদ্ম থেকে নিচের সবকিছ্ বাচ্চাদের খেলনার মতো লাগছে। গাড়িশুলোকে দেণে মনে হচ্ছে ব্য়ু পিপড়া，খাদ্যের সঞ্ধানে ব্যাপৃত। কখনো কथनো आমি নিচের ধ্বু ছোট্ট একটা জিনিস মনোযোপ দিয়ে দেখে বুঝতে बেষ্টা করছি ওটা कি। উপর থেকে সুইমিংপুল দেথতে বে কি চমৎকার লাগ তা ना দেঈলে বিশ্শাস করা याবে না！
＂नা জানি ইগি ও গ্যাসম্যান এখন কি করছে？＂বললো নাজ।＂হয়তোবা जারা ঢিভিটা ঠিক করে দেখছে। আশা করি তারা মন খারাপ করে বসে নেই। বাড়িতে থাকাটা ওদের জন্য ভালো হলেও মনে হয় না তারা ঘর－দোর পরিষ্কার বा কোন কিছ্ ধৌয়া－মোছার কাজ কর্রছে।＂

आমি নিচিত，তারা জামার নামে সকাল－সক্ষ্যা অভিসম্পাত দিচ্ছে। তবে অস্তত তার্রা নিরাপদ আছে। নিচের্র এবটা চলন্ত কাঠামোয় মনোযোগ দিলাম
 হচ্ছে এক দগল বাচ্চ，যার্যা হয়তোবা আামার চেয়ে ছোট অথবা বড় । यাদের মতো কখনোই হতে পারবো না आমরা।

কিষ্জু তাতে दिইবা হनো？जাবলাম आমি। মাট্টিতে আটকে थাকা হত্ভাগা কয্যেকজন তারা，যাদের্র দিন কাটছে হোমওয়ার্ক করে করে। সেইসাথে লাথো বয়কক্ক তাদেরকে অনবরত বলে যাচ্ছে কি করতে হবে， কিভাবে করতে হবে। অ্যালার্ম ক্চকের্গ আওয়াজে ঘুম ভাগা，সকালে উঠে স্גূলে यাওয়া，সক্ষ্যা পর্যד্ত চাকর্রি কর্ডা। সময় কাটানো বিরক্তিকর সোপ অপেরা দেণ্ধে দেণে। যখন আমরা মুক্ত，স্যাীী। রকেটের মতো আকাশ চিরে যাচ্ছি， বাতাসে দুনছি। या ইচ্ছ তাই করহি।

বেশ ভালো，তাই না？নিজেকে কথাটা প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিলাম！
－আবারো নিচটা ভালো করে দেথে নিলাম আমি । সাথে সাথেই ডূ কূঁচে গেল आমার। প্রঞ্ম দেभায় মনে হয়েছিল এক দগল বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে কিষ্ভ এ丹न ভালো করে ধুঁটিয়ে দেধায় বুঝতে পারলাম কয়েকটি বিশালদেহী বাচ্চা একটি ছোট বাচ্চাকে ঘিরেে দাঁড়িয়ে আছে। হতে পারে আমি ভুন দেখঘি，তবে य्याक्भियाय－8

শপথ নিয়ে বলতে ‘শ্রার, বড় বাচ্চাগুলোকে বেশ ভীতিকর দেখাচ্চে।
বড় বাচ্চাকুলে হচ্ছে ছেলে। আর তাদের মাঝথানে ছোট বাচ্চাটি একটি মেয়ে ।

কাকতাनীয় बোন ঘটনা? মনে হয় না।
দয়া করে আมকে নারীবাদী বানিয়ে দিয়ো না! ভूলে গেলে চলবে না आমি তিন জন ছোলের সাথে থাকি। তারা তিনজনই খুব ভালো ছেলে, তবে দूনিয়াতে তো থারাপদের সংথ্যাও কম নেই।

आমি দ্রুত সিদ্ধাষ্ত নিয়ে নিলাম। এটা এমন এক সিদ্ধাষ্ত যা পরবর্তীতে হয়তোবা আমার fবশাল মূর্ধামি অथ্বা অসাধারণ বীরত্তমূলক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। মন কেন জানি বারবার প্রথমটার কথাই বলছে।

आমি ফ্যাংঁ়়র দিকে তাকিয়ে মুঈ খুলनाম কথাটা বলার জন্য।
"না," সে বললো।
চোখ সরু হয়ে গেল আমার...তার্রপর জাবারো মুখ খুলে বলচে চাইলাম আমার সিদ্ধান্তের কথা।
"ना।"
"লেক মিডের উত্তর অংশে আমার সাথ্থে দেখা করো," বললাম আমি।
"কি? কি বলছে তুমি?" জিজ্ঞেস কর্নো নাজ। "আমরা কি থামছি? আমার আবারো থিদে পেয়েছে।"
"ম্যাক্স কিছ্ম সময়ের জন্য সুপারগার্ল হয়ে দूर्বনকে সাহাय্য করতে চাচ্ছে," ফ্যাংয়ের কণ্ঠে বিরক্কি স্পাষ্ট।
"ওহ्।"
नিচে নেমে মেয়েটিকে সাহাय্য করার জন্য একটি বৃত্ত রচনা করতে লাগলাম। মাথায় ও্রু এই চিত্তাই ঘুরছিল, অ্যাt্রেলের মত ঐ মেয়েটাও তো বিপদ̆ পড়ে থাকতে পারে, তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ হয়তোবা এগিয়ে आमशে ना।

आমি ফ্যাং়্যের উদ্রেশ্যে বললাম, "দুই সেকেডের মতো লাগবে। তোমরা চল্লিশ মাইল যাওয়ার আপেই তোমাদের ধরে ফেলবো আমি। এই পথ ধরেই যেতে থাকে, তবে উন্টাপান্টা কিছ্ ঘটলে আমরা লেক মিডে দেখা করবো।"

ফ্যাং সামনের দিকে তাক্ক্যে আছে, বাতাস তার চুল এনেমেলো করে দিচ্ছে। বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না ওর।

সবসময় তো আর সবাইকে খুশি করা যায় না ।
"ঠিক আছে, তাহলে," দ্রুত বলে উঠলাম आমি। "আশা করি, কিছুফ্মণের মধ্যে আবার দেথা হবে।"

## অ \&丁†য় ২০

ইগি সম্বক্ধে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে সে একজন সত্যিকার বিজ্ঞানীর মতই কোন কিছ্ম বের করে ফেলে। সে এতই সুপার শ্মার্ট।
"আমাদের কাছে কি ক্রোরিন আছে?" ইগিকে জিজ্ঞেস করলো গ্যাসম্যান।"কোন কিছুর সাথে মেশালে এটা অনেকটা এক্সপ্লোসিভের মতো কাজ করে ।"

ভ্রু কোঁচকাল ইগি। "অনেকটা তোমার মোজার মতো, তাই না? না, আমাদের কাছে ক্রোরিন নেই। এই ওয়্যারটটা কোন রঙের?"

গ্যাসম্যান ব্রুকে রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রাখা জध্রালশুলো ভালোভাবে পরীশ্মা কর্রেো। "ওয্যারটা হলুদ।"
"ঠিক আছে । হলুদ ওয়ারারটার দিকে লক্ষ্য রাথ্ো । বিষয়টা খুব ুরুত্বৃপূর্ণ, দয়া করে এটাকে লাল্লের সাথে শুলিয়ে ফেলো না।"

গ্যাসম্যান ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা একটা ডায়াগ্রাম দেখলো। সকালবেনায় ইপি সিপিইউ’র ভিতরের কম্প্রেসর ফ্যান ঠিক করে ফেলেছে, यার জন্য কম্পিউটার আগের মত দশ মিনিট পর পর শাট ডাউন হয়ে যাচ্ছে না। ছোকরা একটা কস্পিউটার ঠিক করে ফেলেছে, হমম!
"ঠिক হ্যায়," গ্যাজি পাতা উন্টাতে উন্টাতে জবাব দিল। "পরবর্তী ধাপে আমাদের একটা টাইমিং ডিভাইস দরকার।"

কথাটা ৩নে কিছ্ সময় ভাবনো ইপি। তারপর তার মুখে হাসি ফূটে উঠলো। এমনকি চার চোখ দুটোও মনে হচ্ছে হাসছে।
"শয়তানী হাসি দিচ্ছে দেখছি," অম্বস্তি মাখা কন্ঠে বলে উঠলো গ্যাজি।
"যাও ম্যাঞ্সের অ্যালার্ম ক্রকটা নিয়ে এসো। মিকি মাউস অ্যালার্ম ক্রক।"

## অ ধ丁†য় ২১

সজোরে মাটিতে এসে নামলাম आমি। आরিজোনার কোন এক জায়গায় আছি आমি, এবটি পরিত্যক্ত পামের পিছনের ঝোপ-আাড়ের জঙ্গলে। উড়াউড়ির কারণে অবসন্ন ডানাওলোকে মেরুদণের পাশে ఆটিয়ে নিয়ে উইভভ্রেকারটা পরে নিলাম। এই তো আমাকে একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

শুামঘরটो ঘুরে সামনে এসে তিনজন ছেলেকে দেখলাম, খুব সম্টবত পনেরো-ষোল বছর বয়স। মেয়েটাকে কম বয়ক্ক মনে হচ্ছে, হয়তোবা বারো বা ওরকম কিছू হবে।
"আমি তোমাকে বনেছিলাম অরিটজ ও আমার ব্যাপারটা নিয়ে কাউকে কিছ্ না বলতে," একটা ছেমে মেয়েটাকে চিৎকার করে বলছছ। "ఆটা তোমার দেখার কোন বিষয় না। তাছাড়া ওকে একটা শিষ্ষা দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।"

মেয়েটারে একই সাথে ஈিপ্ঠ ও ভীত দেখাচ্ছে। "তাই বমে, তাকে পिট্টিযে শাস্তি দিতে হলো? তাকে দেথে মনে হলো কোন একটা গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে গেছে। তাছাড়া, সে তো তোমার কিছু করে নি," মেয়েটা জবাবে বললো।
"এষনো শ্বাস নিতে পারছে সে," ছেলেটে বললো। কপাটা তনে তার বক্রুদের মাঝে হাসির হলা উঠলো। ঈশ্বর, কি ঘৃণ্য প এরা! সশ*্র প। তাদের মধ্যে একজনের হাতে শটগান। আম্মরিকায় সবার অধিকার আছে বন্দুক রাধার এবং এরুকম জরো কত বালছাল অধিকার যে আমেরিকানদের আছে! এই আহাম্মক্ুলোর বয়স কত? ওদের বাপ-মা কি জানে ৫দের কাছে বন্দুক आছে?

এই যে শক্ষিশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাচ্চে, এটা আমার কাছে দিনদিন খুবই ক্বাপ্তিকর হয়ে উঠছে। आমার জীবনের কাহিনী এট, সেইসাণে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের। এইসব বিকৃত ও আহাম্মক পোলাপানদের দেখতে দেখতে অরুচি ধরে গেছে আমার।

आমি বিল্ডি?য়ের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসলাম। মেয়েটি আমাকে দেঈতে পেল, তার চোথের তারায় ফূটে উঠলো বিস্ময় । ছেলেশেলোও পেছনে ঘুরে তাকালো।

আরেকটা বেকূব মেয়ে, তারা ভাবলো। তাদর চো丬ণেেে। ঘুরে বেড়ালো

জামার মু্-মন্ডলে, কিষ্ভ তারা আমার উপর তুরুত্বসহকারে নজর রাথলো না। এটা ওদের প্রথম ভূন।
"তো, এলা, নিজের ব্যাপারে কি কিছ্ বলার आছে তোমার?" নেতা গোছের ছেলেটার কণ্ঠে তীব্র ব্যা্ । "তোমাকেও শিশ্ষা না দেয়ার পেছনে কি কোন কার্ণ দেখাতে পারো?"
"তিনজন ছেলের বিপক্ষে একজন মেয়ে । বেশ সমানে-সমানে লড়াই হচ্ছে দেখছি!" বললাম आমি। চেহারায় यাতে রাগের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে সেজন্য হিমশিম থেতে হচ্ছে আমাকে।
"ছপ কর, ছুকরি," ছেলেদের মধ্য থেকে এবজন বলমো। "নিজের ভালো চাইলে ভাগ এথান থেকে।"
"সম্টব না," হেঁটে এলা নামক মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়ালাম জামি। মেয়েটা দু"চোখ ভরা আতক্ক নিয়ে তাকালো আমার দিকে। "আসলে, তোমাদের পাছায় আচ্ছামজো নাথি না কষালে শাত্তি পাচ্ছি না জামি।"

হেসে উঠলো তারা। দ্বিতীয় ভুল।
দলের অন্যান্যদের মতো জেনেটিক ইক্রিনিয়ারিংং়ের বদৌলতে গড়পড়তা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক শক্জিশালী आামি। নিজেদের কিভাবে র্ষ্ষা করততে হয় তার ভালো প্রশিক্ষণ আমরা জেবের কাছ থেকে পেয়েছি। আমার ভালোই দদ্ষতা আছছ। গতকালের আগ পর্যষ্ত এই দর্ষতা কাজে মাগাতে হয় নি। यদি কোনমতে এনাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেনতে পারি...
"বাচালটার মুষ বধ্ধ করো," নেতাগোছের ছেলেটি বললে সাথে সাথে बन্য দু'জন আমার দিকে এগিয়ে এলো।

জার এটা হচ্ছে ওদের তিন নাম্বার ভুল।
দ্রততবেগে জামি এগিয়ে গেলাম এবং কোনকিছ্হ বুঝার সুযোগ না দিয়েই সজোরে নাथি বসিয়ে দিলাম নেতার পেটে। পার্রের হাড় ভাগার শশ্দ পেলাম । বিশ্ময়ে বিমূঢ় ছেলেটা উলটে পিছনে পড়ে গেল ।

অন্য ছেলে দুটো জামার দিকে ছूটে আসল্নে। জামি পাক থেয়ে তাদের্র একজনের হাত থেকে শটগানটা নিয়ে নিলাম। তারপর ব্যারেল ধরে ঘুর্রিয়ে জাঘাত করলাম তার মাথায়। ऊ্র্যাক! টলোমলো পায়ে হতবিহ্বল ছেলেটা এপাশ-৪পাশ দুলতে লাগলো, তার মাথার ছত থেকে লাল রক বেরোচ্ছে ।

घুরে তাকিয়ে দেখলাম এলা তখনো দাঁড়িয়ে আছে, বেশ ভীত দেথাচ্ছে তাকে। आশা করহি, আমাকে দেথে সে ভীত নয়।
"পালা৫!" তার উদ্mে্যে চিৎকার করে বললাম आমি। "পালাও এখান থেকে!" কিছ্র সময় ইতস্তত করার পর ঘুরে দৌড় দিলো সে ।

তৃতীয় ছেলেটি আমার হাত জাপটে ধরলো। হাচকা টান মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম আমি, মুঠো পাকিত্যে ঘুষি দিতে চাইনাম তার চোয়ানে কিন্ভু नाকে গিয়ে লাগলো তা। নাক ভাগার শব্দে মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো আমার, গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগলো। মানুষেরা ডিমের খোসার মতই ভন্নুর।

বथাটেুুোর অবস্श তখন শোচনীয়। তারপরও তারা হাচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালো, র্রাগে ও লষ্জায় তাদের মুখ কৃeসিত আকার ধারণ করেছে । তাদের घধ্যে একজন শটগান হাতে তুলে নিল।
"এরজন্য তোমাকে পস্তাতে হবে," ছেলেটি থুতু ম্রেরে রক্ত ফেললো মুখ থেকে। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এলো।
"আমার তা মনে হয় না," বললাম আমি। কথাটা বলেই জপ্পেের দিকে জুট লাগালাম।

## অ ধ丁†য় ২২

ওড়া তরু করলে এত সময়ে আমাকে আকাশে একটা বিদ্দুর মত দেখা যেত। কিষ্জু ঐ বেকুবদের আমি আমার ডানা দেখাতে চাচ্ছিলাম না। অবশ্য কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আমি জঈলে पুকে গেলাম ।

ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, ডালপালা সরিয়ে দৌড়াতে লাগলাম আমি। তবে কোথায় যে যাচ্ছি সে সম্ধক্ধে কোন ধারণাই নেই আমার ।

পিছনে ঐ বখাটে ছেলেশুলোর চেঁচাম্মেি ও গালিগালাজ ওনতে পেলাম। আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি আমি।

শটগান থেকে তিির আওয়াজ ওনতে পেলাম, একটা গাছের বাকল আমার মাথায় বিস্ফোরিত হয়ে পড়লো। ঐ হতচ্ছাড়া বন্দুকটা।

आমি যা ভাবছি তোমরাও কি তাই ভাবছো? তোমরা কি এটাই ভাবছো, আমি আমার সেই দুঃস্বপ্নের সাথ্থে এই উদ্জট অবস্থার মিল খুঁজে পাচ্ছি কি না? হ্যা, খুঁজে পাচ্ছি। যত যাই হোক, আমি তো আর আহাম্মক নই।

পরবর্তী মুহৃর্তেই আরেকটা খিলির আওয়াজ, প্রায় সাথে সাথ্থেই বাম কাঁধে একটা তীব ব্যথা অনুভব করলাম आমি । চকিতে চেয়ে দেখলাম জামার হাতায় রক্ত। ঐ গর্দভটা আমাকে সত্যিকার অর্থেই তুলি করেছে!

তারপর দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটা গাছের শিকড়ের সাথে পা লেপে পড়ে গেলাম অমি, প্রচণ ব্যথা পেলাম বাম কাঁষের ক্ষতস্থানটাতে। পাগলের মত হামাতড়ি দিয়ে ঝোপঝাড় ও পাথর মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। চেষ্টা করনাম হাত বাড়িয়ে কিছ্র একটা ধরতে, কিষ্ভ বাম হাতটাকে ঠিকমতো নাড়ানো যাচ্ছে না আর ডান হাতটা যেন নিয়ক্রণহীনভাবে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

পরিশেষে, একটা গভীর উপত্যকার পাদদেশে এসে থামলাম আমি। উপরে তাকিয়ে দেখলাম স্রেফ সবুজের সমারোহ আমি পুরোপুরি ঢেকে আছি লতাপাতা ও ওল্মে ।

একদম স্থির হঢ়ে তয়ে চিষ্ঠা করতে লাগলাম। অন্কে উপর থেকে বুনো ছেলেওলোর চেচচারেচি ও ชুলির आওয়াজ ভেসে এলো। শব্দ ওনে মনে হচ্ছে যেন একপাল হাতি বনবাদাড় ভেজ্গে এশেচ্ছে।

মনে হচ্ছে কোন কূeসিত দৈত্য আমাকে আচ্ছামতো কষে পিটিয়েছে। বাম হাতটা নাড়াতেই পারছি না, নাড়াতে গেনেই প্রচণ ব্যথা পাচ্ছি। চেষ্টা করলাম ডানাঔলো মেলে দিতে কিষ্টু পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম ওখানেও

আघাত লেগেছে । কাঁধের উপর দিঁ্যে ম্ষত্থ্থানটা দেখতে পাচ্ছি না জমি, কিষ্ঠু অনুভব করতে পারাছি অসহনীয় ব্যথা।

সব জায়গায় বিশ্রিভাবে ছড়ে গেছে আমার, উইভব্রেকারটাও হারির্যে কেলেছি, શুব সম্ভবত আমি বিছুটির উপর বসে आছি।

অসश ব্যথা সামলে উঠে দাঁড়ালাম। এষান থেকে যত দ্রুত সম্টব বেরিয়ে যেতে হবে। সূর্যের অবস্থান দেথ্েে উত্রে দিকে পা চালালাম आমি। ভেতরে ভেতরে গुপ্রিয়ে উঠলাম এই ভেবে যে ষ্যাং $\Theta$ নাজ निচয়ই জামার চিত্ঠায় अস্থির হচ্ছে।

আমি সবকিছू ভজঘট পাক্যেরে দিয়েছি। জ্যার্জেল৫ নিচয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করঢছ, অবশ্য यদি সে এখনো বেঁচে থাকে। আমাকে নিয়ে তাদের সব आশা-ভরসা চূর্ণ-বিচ্ণ্ণ করে দিয়েছি জামি ।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হচ্ছে, আমি বিশ্রিতাবে জহত হয়েছি আর বন্দুু निয়ে কয়েকটা ম্যানিয়াক আমার পিছू নিয়্যেছে । চমৎকান্র!

কিষ্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম आমি। आভারডগদের হয়ে লড়াই করাটা আমার চারির্রিক বৈশিষ্ট্য। জেব সবসময় আমায় বলতো, এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

ঠিকই বলচো জেব।

## অ \& 〕 † য়

"ফ্যাং? আমার প্রচஞ ফ্ষো লেগেছে, বুঝত্ত পেরেছো?" ম্যাক্স চলে যাওয়ার পর প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে। নাজ এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারে নি আসলে কি ঘটেছে কিংবা ম্যাক্স কোথায় গিয়েছে।

ফ্যাং মাথা দিয়ে একটা ইশারা করলে নাজ সাথ্থ সাথে সামান্য মোড় ঘুরে তার পিছু পিছু চলতে লাগতো।

একটি খাড়া পাহাড়েম উপরে এসে উপস্থিত হলো তারা, মসৃণ শীর্ষদেশটি ভর্তি পাথরখড্ডে। ফ্যাং একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদের দিকে এগিয়ে গেলে নাজ ব্যাকপেডাল করে প্রস্ত্রুত নিল মাটিতে নামার। আরো সামনে পৌছালে অঞ্ধকারাচ্ছন্ন খাদটা পরিণত হলো একটি বড় అহায়। নাজ মাথা নিচू করে গুহার ভিতরে ঢূকলো ।

নীরবে তার পাশে এসে নামলো ফ্যাং।
পুহাটি লম্বায় পন্নেো ফিট আর প্রন্থে বিশ ফিটের মতো। এর মেঝে বালুময় ও ৩ক্ক। নাজ খুশিমনেই বসে পড়লো ।

ফ্যাং ব্যাকপ্যাক খুলে তার হাতে খাবার ধরিয়ে দিলো।
"ওহ, হ্যা, হ্যা," নাজ खকনো ফলের একটি ব্যাগ খুলে বললো ।
ফ্যাং তার মুখের সামনে একটি চকোলেট বার নাড়ালে তা দেথে আনন্দে নাজের মুখ থেকে ছোঁ্ট একটা চিৎকার বের হয়ে এলো। "ওহ্, ফ্যাং, এটা তুমি কোথায় পেলে? তুমি নিশয়ই এটা লুকিয়ে রেখেছিলে-তোমার কাছে চকোলেট ছিল অথচ কিছूই তো বল নি আমায়। ওহ् ঈশ্বর, কি মজার চকোলেটটা..."

মুচকি হেসে বসে পড়লো ए্যাং। সে নিজের চকোলেটে একটা কামড় দিয়ে চোথ বুজে তা চিবাতে লাগলো।
"তো ম্যাক্স কোথায়?" কয়েক মিনিট পরে জিজ্ঞেস করলো নাজ।"সে ওই জায়গায় নেমে গেল কেন? এত সময়ে কি তার ফেরার কথা না? আমাদের তো সোজা লেক মিড পর্যন্ত যাওয়ার কথা, তাই না? সে যদি শীঘ্ঘ না আসে তো আমরা কি করবো," হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ফ্যাং।
"একজন বিপদে পড়েছিলি তাই ম্যাক্স সাহায্য করার জন্য নিচে নেমে যায়," শাস্ত শ্বরে বলল্েো সে। "আমরা এখানেই ওর জন্য অপেক্ষা করবো; आমাদের ঠিক নিচেই হচ্ছে লেক মিড ।"

নাজ বেশ শস্কিত বোধ করছে। প্রত্যেক সেকেন্ডের মূল্য আছে। তারা অनর্থক এখানে বসে আছে কেন? ম্যাক্স এমন কি করছে যা অ্যাক্রেলের চেয়েও শুরুত্বৃপূর্ণ? খাওয়া লেষ করে চারিদিকে একবার তাকালো সে।

বামদিকে লেক মিডের নীল প্রাד্ত দেখা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালো নাজ; তার
 যাতে লেকটাকে ভালোভাবে দেখা যায়

জমে গেল যেন সে।"উহু, ফ্যাং?"

## অ \& $\dagger$ †য় 28

ফ্যাং বাইরে বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ুহার কিনারাটা বাঁকা হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। বিশাল বিশাল পাথরের চাই B সরু গাছগাছালিতে ভরে আছে জায়গাটা।

ঐ পাথরের থভ ও গাছ৬নোতে ফুট দুয়েক লম্যা পাখির বাসা দেখা याচ্ছে। आর বেশিরভাপ বাসায়ই বিশালাকায় পাখির ছানাদের দেখা যাচ্ছ, বেশিরভাগ ছানারই বৃহৎ आকৃতির বাবা-মা আছে যারা এই মুহূর্চে শিকারীর শীতল চোvে নাজ ও ফ্যাংকে লক্ষ্য করহছ।
"এশুলো কি?" নাজ অস্ষুট ম্বরে বরে উঠলো।
"ফেরুজিনিয়াস প্রজাতির বাজ পাথি," ফ্যাং শান্ত কণ্ঠে বললো। "आমেরিকার সর্ববৃহৎ শিকারী পাথি। খুব ধীরে ধীরে বসে পড়ো। বেমকা কোন নড়াচড়া করো না, তাহরে কিন্জু পাখির খাদ্যে পরিণত হতে হবে "

ঠিক আছে, নাজ ভাবলো, ক্রমান্যে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসছে। घুরে দৌড় দিতে চাইলো সে কিন্ঠু বুঝত্ত পারন্লো তা করলে আক্রমণের শিকার হতে হবে। এখানকার বেশিরভাগ পাখির নখরই ভয়াবহ মনে হচ্ছে তার কাছে। তাছাড়া ভয়ালদর্শন ঠौ兀টের কথাই বা বাদ যাবে কেন, যা তীক্ষভাবে बाँकानো।
"তোমার কি মনে..." সে মৃদুভাবে তুু করলো কিষ্ভ ফ্যাং তাকে ইশারায় কथा না বলার জন্য বললো।

পাখিদের দিকে চোথ রেথে ফ্যাং 丹ীরে چীরে বসে পড়লো নাজের পাশে। একটা বাজ পাখির মুখে খडিত ইঁদুরের দেহ ঝুলছে। তার ছানাత্লো ঐ খাবারের ভাগ পাওয়ার জন্য চিৎকার-চচচাম্মেি জুড়ে দিত্যেছে।

বেশ কয়েক মিনিট পর নাজের ইচ্ছে হনো জোরে একটা চিৎকার দেয়ার। চূপচাপ বসে থাকতে ঘৃণা করে সে। তাছাড়া তার মনে আকূলিবিকুলি করছে নানা প্রশ্ন, জানে না আর কত সময় চूপচাপ বসে থাকতে পারবে।

যৃদু নড়াচড়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ষ্যাং আন্সে আत্তে তার একটি ডানা মেলে ধরছছ।

প্রতিটি বাজ পাথির মাথা ঘুরে গেল তার দিকে, তাদের চোথ অনেকটা লেজারের মতই ডানাটি দেখছে।
"আমার গায়ের গক্ধের সাথে ওদেরকে অভ্যস্তু করাচ্ছি।" সামান্য ঠোঁট नেড়ে বলে উঠ্লো ফ্যাং।

মনে হলো যেন প্রায় বছরগানেক পর বাজ পাখিদের মধ্যে কিচ্নূা শ্বস্তি ফিরে আসলো। তারা দেখতে বিশাল এবং তাদের ডানার আকৃতি প্রায় পাঁচ ফূটের মত। আর পালকের রং অনেকটাই বাদামী ।

কয়েকটি বাজপাখি তাদের হাগামারত ছানাদের খাবার খাওয়াচ্চে, আর কয়েকটি খ্ােজ করছছ খাদ্যের। आর্রো কয়েকটা ফেরত আসছছ খাবার নিয়ে ।
"বিরক্তিকর," ঘেন্নায় মুখ বাঁকললো নাজ যখন সে দেখলো একটি বাজপাখি ঠ儿兀টট করে একটা মোচড়াতে থাকা সাপকে ধরে নিয়ে आসছে। ছানাঔলো সাপটা দেথে উত্তেজিত হর্যে উঠে থাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি ৃরু করে দিলো।
"আরো বেশি বিরক্তিকর।"
ফ্যাং তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত বের করে হাসলে নাজও সেই হাসি ফিরিয়ে দিলো।

বেশ ভালোই লাগছে এথানে এই রৌদ্রের মাঝে, বিরাট বিরাট পাখির ভিড়ে ডানা ছড়িয়ে বসে থাকতে। आরো কিছ্ সময় এভাবে বসে থাকলে निষ্য় খুব খারাপ হয় না, ভাবলো নাজ।

## অ\&丁†য় ২৫

তবে খুব বেশি সময় বসে থাকা যাবে না।
"অ্যাশ্রেল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে," নাজ কিছূক্ষণ পর বললো। "মানে সে আমার ছোট বোনের মত, আমদের সবার ছোট বোনের মত।"

সে তার রোদে পোড়া পা থেকে ময়লা ঝাড়লো। "রাতে ঘুমানোর সময় आমি आর অ্যাঞ্ভেল কথা বলতাম, হাসি-ঠাi্যা করতাম ।" তার ধূসর বাদামী চোঈ ফ্যাংয়ের উপর নিবদ্ধ হলো। "বাসায় ফির্লে কি আমাকে ঐ ঘরে একনা একন্া ঘুমাতে হবে? ম্যাক্সের ঢো ফ্রিরে আসা উচিত। সে নিচয় অ্যাজ্রেলের আশা ছেড়ে দেয় নি, তাই না?"
"না," ফ্যাং বনলো। "সে অ্যাজ্জেের আশা এত সহজে ছেড়ে দেবে না । আচ্ছ ঐ यে বড় বাজপাখিটাকে দেখছে, যেটার কাঁধে কালো কালো দাগ-দেথো ওটা কিভাবে উপরে উঠার সময় কত দ্রాত নিজের একটা ডানা ঝাপটচ্চ্ছে? এর ফলে ওর উড়ার গতি অনেক স্বচ্ছদ্দ হচ্ছে। আমাদেরও এরকম চেষ্টা করা উচিত।"

নাজ তার দিকে তাকালো। ষ্যাংশ্য়র মুঈ থেকে এত লম্মা-চওড়া ভাষণ সে आগে আর কখনো ঞেন নি।

সে এবার ঐ বাজ পাখিটার দিকে দৃষ্টি দিলো। "হা, বুবেছি জুমি কি বলতে চাচ্ছে ।" তবে তার কथা শেষ হবার আগেই ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে পর্বতচূড়ার কিনারা দিয়ে আষ্ঠে আস্ঠে দৌড়াতে থাকলো এবং একসময় বাতাসে ছেড়ে দিলো নিজের দেহ। তার সুবিশাল, শক্তিশালী ডানা তাকে ক্র্মান্বয়ে উপরে টেনে তুললো। অন্যান্য বাজপাখিরা যেখানে অনেকটা ব্যালে নাচের অগ্গিমায় জড়ো হয়েছে, সে জায়গাটার নিকটবর্তী হলো ফ্যাং।

দীর্घশ্বাস ফেললো নাজ। সে খুব করে চাচ্ছিলো ম্যাক্সের উপস্থিতি। ম্যাক্স কি কোনভাবে आহত? তাদদর কি ফिরে যাওয়া উচিত? ফ্যাং ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করবে সে।

ঠिক তখনই উড়ে উড়ে তার পাশ ঘ্যেঁে গেল ফ্যাং। "आরে ওঠে!" চিৎকার করে উঠলো সে। "চেষ্টা করে দেখোই না। অনেক ভালোভাবে উড়তে পারবে তাহলে।"

নাজ आবারো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শার্ট থেকে চকোলেটের টুকরো-টাকরা ঝেড়ে ফেলে দিলো। ফ্যাং কি অ্যাঞ্রেনকে নিয়ে একট্ুু চিষ্তিত নয়? यদি সে

চিন্তিত হয়েও থাকে তবু হয়তোবা ইচ্ছে করেই নিজের উদ্রেগ দেখাচ্ছে না, ভাবলো নাজ। সে ভালো করেই জানে অ্যাঞ্রেলরে কতটা ভালোবাসে ফ্যাং-অ্যার্রেলকে গক্প পড়ে ఆনাতো ফ্যাং, এখনো घখন কোন কারণে অ্যাজ্রেলের মন খারাপ থাকে তখন ফ্যাং তাকে জড়িয়ে ধরে সাত্ত্রনা দেয়।

আমারো ঐ ওড়ার পদ্ধতিটা প্র্যাকটিস করা উচিত। কোন কিছ্ না করার চেয়ে এটা করাই তো ভালো। পর্বতচছ়ার প্রাণ্তে এসে বাতাসে শরীর ভাসিয়ে দিলো সে, এক अनिর্বচনীয় आনन্দ তার সারা শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে ডানা ঝাপটে ভেসে বেড়ানোর অনুভূত্টা কি চমৎকার, কি সুন্দরই না লাগে সবকিছু!

ফ্যাংয়়ের পাশ ঘেমে উড়তে লাগলো সে। ফ্যাং তাকে পদ্ধতিটা একবার দেখিয়ে দিলো । সে ভােো করে দেথে ছবহু নকম করলো । যা, বেশ ভালোই কাজ করহছ এটা!

বিরাট এক রৃত্ত রচনা করে, বাজপাথিদের কাছ ঘেমেে, উড়ে বেড়াতে बাগলো। आপাতত বাজপাখিঞ্ৰো তাকে সহ করে যাচ্ছে। যতফ্মণ পর্যন্ত না ম্যাख্স বা অ্যাজ্রেনের কথা মনে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যস্ত ভালোই থাকবে সে।

সক্ষ্যায় নাজ উপুড় হয়ে ఆয়ে ওয়ে দেথছিল মা বাজপাথি তাদের ছানাদের थাওয়াচ্ছে। আহা, কি আদর করেই না থাওয়াচ্ছে তারা! ঐ হিং্স পাথিওলো কি সত্কত্তার সাথেই না তাদের বাচ্চাঔলোর পালক ঠিক করে দিচ্ছে, মুঝে ত্রে খাওয়াচ্ছে, লেখাচ্ছে কিভাবে উড়তে হয়।

গলা ভারি হয়ে উঠলো তার । ফূंপিক্যে কেঁদে উঠল্গে।
"কি হলো?" জিজ্sেস করলো ফ্যাং।
"ওই পাখিকনো," নাজ ঢোখের পানি মুছে বলনো, নিজেকে বোকা বোকা মনে হচ্ছে তার। "ঐ হতচ্ছাড়া বাজ পাখিকলোরও মা আছে, কিষ্ঠু আমার নেই। বাবা-ম’রা ঢাদের বাচ্চাদের দেখভাল করছে। কিষ্ভ কেউ ঢো আমার দেখভাল কখনো করে নি । Ө্ভু ম্যাক্স বাদে। কিত্ট সে তো আমার মা নয় ।"
"বুঝতে পেরেছি।" ফ্যাং তার দিকে না তাকিত্যেই বললো। তার কঠ্ঠশ্রেটা প্রচ বিষন্ন।

সূর্य একসময় ডূবে গেল, বাজপাvি৫লো আশ্রয় নিলো তাদের নীড়ে। অবশেচে হৃ্টোল করতে থাকা ছানারা শান্ত হলো। এর ঘণ্টাখানেক পর ফ্যাং নাজের কাহ ঘেঁষে এসে তার মুষ্ঠিবদ্ধ বাম হাত সামনে মেলে ধরলো। কিছুসময় তাকির্রে থেকে নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত এর উপরে রাখলো নাজ। ঘুমাতে যাবার আগে তারা সবসময় এই কাজটা করতো।

অবশ্য গতকালকে কেবিনে ঘুমানোর সময় আর এটা করা হয় নি।

নাজ তার ডান হাত দিয়ে ফ্যাংয়ের যুঠিতে টোকা মারলে ফ্যাংও একইভাবে নাজকে টোকা মারলো।
"ఠতরাত্রি," ফিসফিসিয়ে বলল্ো নাজ। তারপর তহার দেয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।
"అতরাজ্, নাজ," মৃদুম্বরে জবাব দিলো ফ্যাং।

## অ \& J

ওহ্! এটা অবশ্যই আমার জীবনের সেরা দিন নয়। যদিওবা কয়েক ঘণ্টা যাবত চেপে ধরে রেখেছি তন্তু কাঁধ দুইয়ে রক্ত পড়ছে। আর একটু ধাকা লাগলেই আগ্গু বেয়ে গলগলিয়ে উষ্ণ রুক্ত বইছে।

ওই বন্দুকবাজ ক্নাউনদের মুধোমূথি আর হই নি আমি। তবে মাঝেমধ্যেই তাদের চিৎকার ওনতে পাচ্ছি। একটি বিশাল বৃত্ত রচনা করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি যাতে কেউ অনুসরণ করনেে বিল্রান্তিতে পড়ে। যতবার তাদের কধ্ঠস্বর কানে এসেছে ততবার ভয়ে জমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে আমার। সাথে সাথে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি ।

তারপর আবারো অসাড় পা নিয়ে হাঁটা ఆরু করেছি। यদি তারা আমাকে ধরার জন্য কৃকূর নিয়ে আসে সেই ভয়ে আমি অস্তত চারবার ঝর্ণার বরক-ঠান্ডা জলে গা ধু<্যে এসেছি।

आমি কাঁ४ ও ডানার কয়েক জায়গা ভালো করে টিপেটূপে দেখেছি। দেখে মনে হলো কিিট কিছ্ম মাংস ও ডানার কয়েকটা খढ্ড উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তবে পলিটা ভেতরে আটকে থাকে নি। যাইহোক না কেন, বাহ ও ডানায় প্রচক্ণ ব্যাথা করছে।

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাঞ্জে দূরে কোথাও আটকে পড়ে না জানি কোন বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। इয়তোবা সে আমার কথাই চিন্তা করহে। শক্তু করে ঠেঁটট চেপে ধরলাম, চেট্টা করছি কান্না আটকানোর। উড়তে পারছি না আমি, যেতে পারছি না ফ্যাং ও নাজের কাছে। এতক্ষণে তারা হয়তোবা রেগে কাঁই হয়ে আছে। এমন তো না যে আমি তাদের সেল ফোনে কন করে আমার অবস্থ জানিয়ে দিতে পারবো!

বলাই বাহ্য্য অবস্ছা শোচনীয় এবং এটা হয়েছে আমারই গাধামির জন্য।
হঠাৎ করেই বৃষ্টি পড়া তরু হলো।
তো আমি ভেজা গাছপালা, লতাপাতা, কাদা মাড়িয়ে পথ চলতে লাগলাম। প্রচ শীত লাগছে, সেইসাথে ধিদেয় পেটটা জ্বলছে। নিজের ওপর রেগেও আছি মাত্রাতিরিক্ত ভবে।

ছেলেఆেোর কঠ্ঠস্মর বেশ কিছ্ সময় ধরে ఆনছি না, হয়তোবা রৃষ্টির কারণণ তারা বাড়িতে ফিরে গেছে।

মিনিট্খানেক বাদে আমি চোখ থেকে পানি সরিয়ে সরু চোখে সামনে

তাকালাম। সামনেই কোথাও থেকে আলো আসছে।
यদি এটা কোন দোকান-টোকান জাতীয় কিছू হয় তাহলে সবাই বাসায় ফिরে যাওয়া পর্য্ত आমি অপেক্ষা করবো। তারপর না হয় রাতের জন্য এখানে आশ্রয় নেয়া যাবে। ফুট দশেক দৃরত্gে এসে ভেজা গাছপালার আড়াল থেকে ঊकि দিয়ে একবার দেখলাম । এটা একটা বাসা।

জানালার ఆপাশে এবটা মানুষের ছায়া নড়তে দেখা গেল। সাথ্থ সাথ্থ বিম্ময়ে ভু উপরে উঠ্ঠ গেন आমার। এটা হচ্ছে ওই মেয়েটে, এনা যার নাম । शूব সম্টবত बটাই $\begin{aligned} & \text { বাসা। }\end{aligned}$

ঠঁँট কামড়ে ধ্রনাম आমি। সে হয়তোবা এथানে ওর স্নেহপ্রবণ বাবা-মা ఆ ভাইবোনদের নিয়ে পাকে। এরক্ম পরিবার নিয়ে থাকা নিশচ্যই চ্মৎকার। যাই হোক আমি যুবি বে সে নিরাপদে বাসায় ফির্তে পেরেছে। এত কিছু কর্রার পরఆ যদি ী্র পাষডুুলো ওকে মারতো তাহলে নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারততাম না জামি।

হিমশীতল বৃষ্টির ধার্रায় তিজে কেঁপে কেঁপে উঠছি। প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম आমি আরেকট্ম হলে। এথন আমার কি করা উচিত, একট্ূ ভেবে কোন একটা জইডিয়া বেব্র কর্রো...

যখন জামি চমеकাত্র কোন ফक्দि বের করার চেষ্টায়রত তখন বাড়ির পাশের্র দর্রজটা भুলে গেল। এলা একটা বিশাল ছাতা মাথায় ধরে বেরিয়ে এলো । এবটা ছায়া তার্গ পায়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওট ছিন চর্বিতে ভরপুর এব্টা মোটা কবূরের ছায়া ।
"তাড়াতাড়ি করো, ম্যাগনোলিয়া। নিচয়ই তুমি বেশি ভিজতে চাচ্ছো ना," এলা বলে উঠলো।

কূূরটটা রৃষ্টি জগ্রাহ্য করে উঠানের প্রাশ্ত তঁকত্তে লাগলে এলা মাথা ঘুরিয়ে হাঁট णক্र ক্রলো। आমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে সে।

মব্রিয়া হয়ে উঠলাম आমি। তারপর লমা করে শ্বাস নিয়ে এপিয়ে গেলাম এলার্প দিকে।

## অ\&丁†য় २१

ঠিক আছে, আর দুইট বাড স্যাম্পল দর্রকার তাহলে গুকোজ এস্স সম্পন্ন হবে। তারপর ইইজি করা যাবে।

এটা শেষ হচ্ছে না কেন? ম্যাब্স, কোথায় जूমি? অ্যাজ্রে বিষন্ন মনে চিষ্তা কর্তত লাগলো। ঠিক তথনই সাদা কোট পরিহিত একজন বিজ্ঞানী সামনে এগিয়ে এলো। অ্যাজ্রেলের খাচার দর্রজা খুলে গেলে লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে তাকে দেখতে মাগলো । সাথ্থে সাণ্েে খ্চার দূরতম কোণে পিছিয়ে গেন সে।

লোকটা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে মুধের দাগ নক্শ্ করলো। সে ঘাড় ঘুরিফ্যে সহচারীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। "কি হয্রেছে এর?"
"ওটা রাইলি’কে কামড়ে দিয়েছিল," কেউ একজন বললো। "যার জন্য রাইলি তাকে আघাত করে।"

অ্যার্রেল চাইলো জড়োসড়ো হয়ে একটা বলের্র মজো আকৃতি নিতে। তার মুথের বা পাশটা ব্যাথায় দপদপ করছে। কি্জু রাইলি'কে কামড় দিয়ে সে খুব খুশি। সে ওকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে ৪দের সবাইকে ।

বেকূব রাইলি। এখানে কাজ করার চেয়ে বরঞ্ণ গাড়ি মোছার কাজ করা উচিত ওর। সে यদি এই নমুনাটার কোন অ্ষতি করে, তাহলে গলা টিপে মেরেই ফেলবো ওকে। "সে কি বুঝতে পারছে না এই সাবজেষটা অন্য৫লোর চেয়ে কতটুকূ ভিন্ন?" ঐ বিজ্ঞানীটা রাগতন্মরে বলে উঠলো। "ওর বুঝা উচিত, এটা হচ্ছে সাবজেষ্ এগারো। ও কি জানে না आমরা কতদিন ধরে এটা খুঁজছি? তুমি রাইলি'কে বলো সে যেন এটার কোন क্িত না করে !"

লোকটা আবারো হাত বাড়িয়ে অ্যাঞ্রেলের হাত ধরততে চাইলো।
অ্যাঞ্জে বুねতে পারছিল না কি করবে। ঢার্র হাত্রে উন্টোপিঠে লাগানো প্লাস্টিকের ডিভাইসের কারণে বেশ ব্যাথা করছে। তাই সে বুকে জড়িয়ে আছে সেই হাতটা। সারাদিন সে কিছ্ূ থায় নি। তবে একসময় তারা তাকে ভয়াবহ মিষ্টি একজাতীয় কমলার রস থেতে দেয়। তারা তার হাত থেকে রক্ত নেয়। কিষ্ভু সে ওদের কাজে বাধা দেয়, লড়াই করে এবং একপর্যায়ে একজনকে কামড় দেয়। কাজেই রক্ত নেয়ার কাজটা সহজ করার জন্য তারা তার হাতের উন্টোপিঠে একটা প্ৰাস্টিকের ডিভাইস লাগায়। ইতিমধ্যেই তিনবার রক্ত নেয়া रয়ে গেছে।

কান্না আসার উপক্রম হলো আ্যাজ্রেনে, কিন্ভ চোয়াল দৃঢ় করে আটকালো जा

আঙ্তে আঙ্তে সে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল খাঁচার দরজার সামনে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল্ো ল্যাবের ঐ লোকটার দিকে।
"এই তে," শাক্তম্ষরে বলে সে একটা টেস্টটিউব লাগানো সূঁচ বের করলো। ডিভাইসটা সরিয়ে সূঁচটটা ঢূকালো সে। "এতে তুমি মোটেও ব্যাথা পাবে না। সত্যি বনছি।"

অ্যাষ্রেল চোখের দৃষ্ঠি অন্যদিকে সরিয়ে নিল।
乡ूব বেশী সময় লাগলো না এতে, খूব ব্যাথাও লাগলো না তার। হয়তোবা লোকটা জেবের মতই একজন ভানো বিজ্ঞানী ।

## অ \&丁†য় ২৮

"ठিক আছে," ইপি বললো "আমরা তো প্রচণ সতর্কতা অবলম্ষন করেছি। श্যালো? গ্যাজি? আমরা প্রচ૯ সতর্কতা অবলম্বন করেছি, তাই না?"
"কিস্তিমাত," গ্যাসম্যান এক্সপ্পোসিভের প্যাকেজটা দেষিয়ে বনলো।
"কি, পেরেক চাও?"
গ্যাসম্যান জারটা নাড়ালো । "কিস্তিমাত।"
"তারপুলিন? রান্নার তেল?"
"কিস্তিমাত, কিস্ঠিমাত।" গ্যাসম্যান মাথা নাড়লো। "আমরা জিনিয়াস। ইরেজাররা বুঝতেই পারবে না কি তাদেরকে আঘাত করেছে। ইশ, আমরা यদি একটা ছোট গর্ত থৌড়ার সময় পেতাম!"
"ञা, সেইসাথে গর্তের নিচে বিষযুক্ত লাঠি রেথে দিলে," ইগি স্বীকার করলো। "কিষ্ভ আমরা যা বানিয়েছি তাই যথেষ্ট। এথন আমাদের উচিত উড়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া, রাস্তাঘাট চেক করে দেখ্যা জনেপাশে কোথাও ইরেজাররা ক্যাম্প করেছে কিনা।"
"ঠিক আছে । তারপর আমরা পেরেক ছড়িয়ে দেব রাস্তায় রাস্তায়," হাসির চোটে গ্যাসম্যানের দাঁত বেরিয়ে পড়লো। "তবে আমাদের সাবধানতা অবলম্মন করতে হবে যাতে ধরা না পড়ি।"
"शা, বেশ ঝুঁকিপৃর্ণ হবে কাজটা," ইগি জবাবে বললো। "আচ্ছা, রাত কি নেমেছে?"
"যা, নেমেছে। তোমার জন্য কয়েকটা কালো পোশাক বের করে রেখ্খেি"" গ্যাসম্যান একট্ট শার্ট ও প্যান্ট ইগির হাতে ধরিয়ে দিলো। "আর নিজের জন্যও। তো, তুমি কি তৈরি?" মনে মনে সে আশা করলো ইগি তার কচ্ঠের উৎক্ঠা ধরতে পারবে না। এটা অসাধারণ একটা প্যান; जাদরকে সফল করতেই হবে তা, কিষ্ভু ব্রর্থতা হবে মহা বিপর্যয়ের। भूব সম্টবত মারাত্রকও।
"হ্যা । यদি কোন সুযোগ আসে সেই আশায় आমি বিগ বয়কেও নিয়ে আসছি " ইগি কাপড় পালূটে বাসায় তৈরি করা বোমাটি ব্যাকপ্যাকে ভরে কौ屯ै ঝूलালো जा। "उয় পেয়ো না," বनলো সে, যেনবা গ্যাসম্যানের অভিব্যক্তি দেথতে পারছে। "টাইমার সেট না করলে ফাটবে না। এটা অনেকটা সেফটি বোমের মতো ।"

গ্যাসম্যান জোর করে হাসার চেষ্ঠা করলো। হলের জানাল! পুরোপুরি খুলে কার্নিশে বসলো সে। তার হাত ঘামছে, পেট তড়ুড় করছে fিষ্ঠু অন্য কোন উপায়ఆ নেই অ্যাল্রেলের। তার পরিবারের কারো অনিষ্ট করাল্ল এর পরিণাম কি হতে পারে তা দেখানোর জন্যই এই অভিযান।

সে বড় করে ঢেক গিলে রাতের বাতাসে নিজের শরীর ছেড়ে দিলো। ডানা ছড়িয়ে ওড়াটা কি জসাধারণ এক অনুভূতি! এক কথায় চমৎকার। রাতের বাতাসের মৃদू পরশশ পেয়ে ভালো লাগতে লাগলো তার। ন্জেকে অনেক শক্তিশালী ও বিপষ্জনক মনে হলো তার। মোটেও আট বছর বয়সী কোন র্রপান্তরিত দানব হিসেবে নয়।

## অ ধ丁†য় ২৯

"উম, এলা ?"
হঠৎ आমার কন্ঠম্বর ఆনে মেয়েটা বিস্মিত হয়ে লাষ্ষিয়ে উঠলো।
आমি ঝোপঝাড় ছেড়ে সামনে এশ্লাম যাতে সে আমার মুষ দেখতে পায়। "আমি, उয় পেয়ো না।" বললাম তাকে, নিজেকে কেন জানি বেকূব বেকূব লাগছে। "কিছুক্ষণ আগে তোমার সাথে দেখা হয়েছে।"

দ্রতত চারপাশ অক্ধকার रয়ে আসছে, বৃষ্টিও পড়ছে অबোর ধারায় তবুও आশা কর্রলাম সে ভেন আমায় চিনতে পারে। কৃকূরটি দৌড়ে এসে আমাকে দেてে সতর্কতাসূচক একটি মৃদু গর্জন করলো।
"ওহৃ, হা । ধন্যবাদ, आমাকে সাহায্য করার জন্য," বললো এলা । "তूমি কি ঠিক आছে:" তার কণ্ঠস্বরটা বেশ উদ্দিগ্ন শোনালো।
"आমি ঠिক आছি," দूर्বল কচ্ঠে বনলাম। "আসলে...आমার সাহায্যের দরকার।" এ ধরণের কোন কথা আমার মুখ দিয়ে কধলো বের হয় নি। ঈশ্বররেে ধন্যবাদ আমার এই দুরব্ছা দেখার জন্য জেব এখানে নেই।
"ওহ," এলা বললো। "আচ্ছা। ঐ ছেলেশেমো কি..."
"ওদের একজন আমার গায়ে শিলি লাগাতে সমর্ধ হয়," आরো কিছূটা সামনে এগিয়ে এসে বললাম आমি।

এলা আiঁতকে উঠে মুชে হাত্চাপা দিলো। "ওহ, না! তूমি এ কধাটা आগে কেন বলো নি? আঘাত পেয়েছো তুমি? সোজা হাসপাতালে গেলে না কেন ? ওহ, ঈশ্বর, আসো ভেতরে আসো।"

घরের ভেতরে ঢোকার জন্য সে সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমার গায়ের ওপর হুর্মড়ি থেয়ে পড়ে গক্ধ খঁকতে থাকা ম্যাগনোলিয়াকে সরিয়ে দিলো।

आমি কিছ্রট ইতস্তত করতে থাকলাম। সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়। বাড়ির ভেতরে পা দেয়ার আগপর্য্য आমি সহজেই घুরে দাঁড়িয়ে পালাতে পারি। কিষ্ভ একবার ডেতরে ঢুকে গেলে, পালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। কোন জায়গায় আটকা পড়ে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। অবশ্য আমার দলের সবারই একই দশা হয়। খাচায় অনেক দিন আটকা থাকলে এটা বোধহয় যে কারোরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিষ্ভ এভাবে পুব বেশি সময় आমি চলতে পারবো না এই ঠাডার মাঝ্েে, आহত ও witulর্ড শরীর নিয়ে। সাহাय্য आমাকে নিতেই হবে। সেটাও অচেনা আগষ্ভকদের কাছ থেকে।
"তোমার বাবা-মা কি বাড়িতে?" জামি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।
"అঙ্মুমাত্র আমার आম্মুই জাছ," এলা জবাবে বললো। "চলো, ডেতরে চতো। আম্মু তোমাকে সাহাय্য করুতে পারববে। ম্যাগনোলিয়া, এদিকে আয়।" এना घूরে দাঁড়িয়ে घরের্র দিকে রఆয়ানা দিলো। কাঠের সিঁড়িতে পা fিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো সে। "ডूমি কি ঠিকভাবে হাঁটতে পারবে?"
"श্যা।" ধীরে ধীরে জামি এলার বাড়ির দিকে হাঁঢা ৩রু করলাম। মাথাটা কেন জানি হানকা-হানকা লাগছে। জাজকের দিনে করা মারাত্যক ভুলঔলোর মধ্যে এটা হয়তোবা আর্রেকটা মারাত্মক ভুল হতে যাচ্ছে।

आমি आমার আহত হাতটা ভালো হাত দিয়ে আঁকড়েে ধরলাম।
"ওহ্, ঈশ্বর, ఆটা কি ব্ৰক্ত? এলা আমার ফ্যাকাশে নীল শার্টের দিকে তাকিয়ে বললো। "৫হ্, না, চলো চলো, তাড়াতাড়ি তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার।" সে কাঁध দিয়ে ধাক্ৰা মেরে দরজা খুলে দাঁড়ালো। "আম্মু! আম্মু! এই মেয়েটার সাহাय্য দরকার।"

ডাক چনে आামি যেন জমে গেলাম। থাকবো না পালাবো। থাকবো না পালাবো। थাকবো?

## অ \&丁†য় ৩০

"তোমার কি মনে হয় এই তারটা টিকবে?" গ্যাসম্যান ফিসফিসিয়ে বললো।
ইগি মাথা নেড়ে সায় জানালো, ভু ধূঁচকে তথন সে দুটা তারকে সংয়ুক্ত করহছ পায়ার্সের সাথে। একটা পাইন গাছের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তারটা যথেষ্ট টাইট হওয়ার পর ד্k লাগিয়ে দিলো ఆটাতে। "এর ফলে কিত্টো টিকবে জিনিসটা," ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো সে। "यদি না কোন দ্রুতগামী হামার এসে এটাতে আघাত করে ।"

গ্যাসম্যান গக্টীর মুখে মাথা নাড়লো। কি একখান র্রাতই না কাটলো তাদের! এক রাতে তারা অনেক কিছ্ করেছে, এমনকি ম্যাক্সষ এতকিছू এত ভালোভাবে করতে পারতো না। সে আশা করলো ম্যাক্স এত্ষণে অ্যাধ্রেনকে উদ্ধার করে ফেলেছে। সে আরো আশা করলো ৫দের অভিযানে কোন উন্টাপান্টা কিছু ঘটে নি। यদি ঐ বিজ্ঞানীদের অপ্ররে পড়ে যায় অ্যাध্রেন...কয়েক মুহৃর্তের জন্য সে যেন অ্যার্রেলকে দেঈতে পেল, নিস্দ্রাণ रয়ে ঔয়ে আছে সে স্টিন স্ম্যাভে যখন সাদা কোটের ঐ বিজ্ঞানীরা ঘুরে ঘুরে লেক্চার দিচ্ছে। ঢোক গিনে ভয়াবহ দৃশ্যটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেনলো Ө। চারপাশ্শ জাবারো একবার তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ৩নলো গ্যাসম্যান।
"এখन কি সোজ্রা বাসায়?" ইগি জিজ্ঞেস করনো।
"श্যা।" কথাটা বলে গ্যাসম্যান মাটি ছেড়ে আন্তে আત্ঠে উপরে উঠতে থাকলো। সে ইগির অঞ্ধকার ছায়া অনুসরণ করতে করততেই মোড় ঘুরলো পকিম দিকে, বাসার পানে। উপর থেকে গ্যাসম্যান তাদেন্র কাজের কিত্রই দেখতে পেল না, या বেশ ভালো লহ্মণ। তারা চায় না ইর্রেজাব্রদের চপারఱলো তাদের ফাঁদ এত সহজে ষরে ফেল্লুক।
"আমরা প্রায় সবকিছूই ঠিকঠাক মতো করেছি," ভালো উচ্চতায় ఆঠার পর সে ইগির উদ্দেশ্যে বনলো। "তেল, রাস্তায় পেরেক ছড়ানো, তার। এতে কাজ रয়ে यাওয়ার কথা।"

ইগিও কথাটায় সায় জানালো। "বিগ বয় ব্যবহার্গ করতত না পেরে মেজাজটা शিচড়ে আছে," সে বললো। "उবে ఆটা आমি অপচয্যఆ করতে চাচ্ছি না। জিনিসটা ব্যবহারের জন্য आসলে ఆদেরকে চিকমতো দেষতে হবে

আমাদের। আমাদের বলতে আমি তোমার কথাই বুঝাচ্ছি।"
"হয়তোবা আগামীকাল," গ্যাসম্যান উৎসাহের সুরে বলে উঠলো। "বাইরে বের হয়ে দেখব কি পরিমাণ ধ্বংস আমরা করতে পেরেছিলাম ।"
"পেরেছিলাম না, পেরেছি।"
"যাই হোক," গ্যাসম্যান হিমেল বাতাস বুক ভরে টেনে বললো। আরে, একট্র অপেফ্ষা করে দেথোই না ম্যাক্স পুরো প্প্যান দেথে কি টাশকি খায় ।

## অধア†য় ৩১

একজন কালো চূলের মহিনা দর্রজা জার্রো মেলে ধরলেন, তার চেহারায় উеক্ঠার ছাপ স্পষ্ট। "কি হয়েছে, এলা? कि সমস্য!?"
"আম্মু, এ হচ্ছে," এলা মাঝপঝেই থেমে গেল।
"ম্যাক্স," জামি বললাম। একটা ভুয়া नাম কেন দিলাম না? কারণ আমি এ ব্যাপারে চিন্তাই করি নি।
"আমার ব্্ধু ম্যাক্স। এর ক্পাই আমি তোমাকে কিছূহ্ষণ আগে বলছিলাম। ওই আমাকে হোসে, ডোয্রাইন জার তাদের সাঞ্প-পাগদের হাত থেকে বাঁচায়। তবে সেটা কর্রতে গিয়ে *লি ঝায্র ৪ ।"
"ఆহु, ना!" এলার মা’র বিস্ম্्<-বিমূঢ় চিৎকার। "ম্যাক্স, দয়া করে ডেতরে আসো। তোমার আব্বা-জাম্মাকে কি ফোন করবো আমি?"

আমি তথদো ম্যাটেসেই দাঁড়িয্েে আছি, চাচ্ছিলাম না ওদের ফ্োর বৃষ্টির ফেঁঁট ও রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে দিতে। "উম..."

তখনই এলার মা আমার রক্বের্ব দাগ মাখা শার্টা দেখলেন । সেই সাথে আমার ছড়ে যাওয়া গাল ও কানসিটে চোখও তার দৃষ্টি এড়ানো না। সাথে সাথে পুরো পরিস্ছিতিই অন্যদিকে মোড় নিল।
"আমার জিনিসপত্র নিয়ে आসি," তিনি ম্দদমম্বরে বললেন। "তুমি জুতা शুলে এলার সাথে বাথরুমে যাও।"

কাঁদা ছিটাতে ছিটাতে হনওয়ে দিয্রে হাটা ধর্রলাম आমি। "কি জিনিসপত্র निয়ে आসবেন তিনি?" आমি ফিসষ্সিস্যে জিজ্ঞে করুলাম।

এলা বাতি জ্বালিয়ে আমাকে একটি মাকাতার আমলের বাথরুমে নিয়ে আসলো। এর টাইলস সবুজ রুঁ্যের জান্র সিকে অक्প-বিস্তুর মর্রচে ধরেছে।
"তার ডাক্তারি জিনিসপত্র," এলাఆ ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো। "তিনি একজন পওডাক্তার। কাজেই মে কোন আঘাতের চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি বেশ ভালো, কথাটা মানুচ্ের চিকিৎসার্র C্ষে্রে প্রযোজ্য ।"

একজন পயডাক্তার! आমি ঘীণভাবে হাসতে হাসতে টাবের প্রান্তে বসनाম। একজন পঙডাক্তার। তার্रा নিচষ্যই অবাক হবে যপন দেখবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কতটুকূ প্রযোজ্য।

এলার মা একটা ফার্স্ট এইডের বক্স নিয়ে আসলেন। "এলা, যাও তো ম্যাক্সের জন্য কিছু জুস নিয়ে আসো। এথন তার শরীরে প্রচূর পরিমাণে সুগার ও পানি দরকার।"
"জ্যুস আসলেই খুব চমৎকার হবে," আমি কথাটায় সায় জানালাম।
এলা জ্যুস আনার জন্য হলের দিকে রওয়ানা দিদো।
"মনে হয় তুমি চাও না তোমার আক্ম--আম্মুকে ব্যাপারটা জানাই आমি," এनার মা মৃদু শ্বরে বললেন, শাব্টের গনার দিকটা ততঞ্ষণে কাটছেন তিনি।
"উহ, না।" হালো, न্যাব। আমি কি একটা টেস্ট টিউবের সাথে কথা বলতে পারি?
"অথবা পুলিশকে?"
"তাদেরকে জড়ানোর কোন দরকার নেই," আমি ম্বীকার করে নিলাম কথাট।। তারপর গভীর করে শ্বাস টেনে নিলাম যখন তার আञুল আমার আহত জায়গাটা খুঁজে পেল। "আমার মনে হয় পলিটা ম্রেফ একপাশ ছুঁর্রে গেছে "
"श্যা, ঠিকই বলেছে তুমি। তবে কিছুটা গভীরে पুকেই সমস্যাটা পাকিয়েছে। आর এদিকে," आমি নিঃশ্বাস বঙ্ধ রেখে অনেকটা নিপ্লল হয়ে বসে রইলাম। অনেক বড় «ুঁকি নিয়েছি। তোমাদের কোন ধারণাই নেই কত বড় <ॉঁকি। দলের বাইরে আর কাউকে কখনোই আমার ডানা দেখাই নি। কিষ্ভ এই পরিস্থিতিটা আমি নিজে নিজেও সামাল দিতে পারছিলাম না। বলতে গেলে পুর্রে ব্যাপারটাই জঘন্য।

এলার মা ঈষৎ ভু কৌচককালেন । তিনি শার্টটার গলার কাছটা কেটে মেলে ধরলেন। আমি আমার ট্যাঁ্চ টপ পরে অনেকটা মূর্তির মতো বসে রইলাম। ভেত্রে ভেতরে এক ধরণের শীতলতা অনুভব করছি যার সাথে রৃষ্টিতে ভেজা কাপড়-ঢোপড়ের কোন সর্ম্পকই নেই।
"এই खে, নাও।" এলা আামর হাতে অরেঅ্যুসের একটি বিশাল গ্াাস ধরিয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি থেতে গিয়ে প্রায় বিষমই থেত্ে বসেছিলাম। ওহ, অশ্বর, কি মজাদার!
"এটা," এলার মা’র বিশ্মিত কঠ্ঠষমর শোনা গেন। তিনি আগুল বুলিয়ে যাচ্ছেন আমার ডানার প্রাষ্ঠে যা মেরুদড্ডের সাথে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। আরো একটু ভালো করে দেখার জন্য মাথা নিচু করলেন তিনি।

आমি মোজার দিকে তাক্কিয়ে রইলাম।

তিনি আমার মাথাট ঘুরিয়ে আমার চোথের দিকে তাকালেন।
"ম্যাক্স ।" তার বাদামী চোখজোড়া একই সাথে উদ্নিঞ্ন, ক্রাষ্ত ও বিশ্মিত। "ম্যাক্স, এশুলো কি?" পানকে হাত দিয়ে তিনি শান্তম্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

ঢেক গিলनাম আমি, বুঝতে পারলাম এলা বা তার মা’র সাথথ স্বাভাবিক সর্ম্পক বজায় রাখা আর সस्टব হচ্ছে না। মনে মনে পালানোর নকশাটাও এঁকক ফেনলাম হলে যাওয়ার জন্য ডান দিকে মোড়, তারপর বা দিকে এবং অবশেষে সোজা সদর দরজা দিয়ে পগার পার। স্রেফ কয়েক সেকেন্ড নাগবে এর জন্য। সহজেই এটা কর্তে পারবো আমি। এমনকি যাওয়ার সময় নিজের বুটজোড়াও নিয়ে যেতে পারবো ।
"এটা একটা...ডানা," আমি ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম । চোথের কোণা দিয়ে এলাকে ভু কোঁচকাতে দেখলাম। "আমার, উম, ডানা ।" অস্থস্তিকর নীরবতা। "ওটাত্ও আघাত পেয়েছি।"

লম্ধা করে শ্বাস টেনে ডানাটা ভালো করে মেলে ধরলাম আমি যাতে এলার মা দেখতে পারেন কোথায় ఆলি লেগেছে।

তাদের চোখঞুলো বড় বড় হয়ে উঠলো। বড় হতেই থাকলো। আমার তো মনে হলো কপাল ফূঁঢ়ে না বেরিয়ে যায় ওখুলো!
"কি..." হতবাক এলা ত্রু এটাই বললো।
এनার মা নীচू হয়ে আরো ভালো করে পরীী্শা করলেন সেটা। আপ্চর্যজনকভাবে তিনি ম্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন। যেনবা ঠিক আছে, তোমার ডানা আছে। ঢো কি এমন হলো!

আমি তথন প্রচক জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি, মাধাটা অনেক হালকা হালকা লাগছছ।
"शা, চোমার ডানায়ও ওলি লেগেছে," এনার মা বিড়বিড় করে বললেন। "আমার মনে হয় అিলটটার কারণে হাড়টা সামান্য ছড়ে গেছে!" চিনি বসে আমার দিকে তাকালেন।

তার চোথের দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জনা মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমি এ ধরণের পরিস্থিতিতে পড়েছি তা বিশাস করতেই কষ্ঠ হচ্ছিন। ফ্যাং আমাকে খুন করবে। আমার মৃত্যুর পর সে আবারো আমাকে খুন করবে।

এটা অামার প্রাপ্য।
এলার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেনলেন। "‘িক आছে, ম্যাক্স," তিনি শাד্ত,

निয়ষ্রিত কচ্ঠে বললেন। "প্রথমে, তোমার ফ্কত পারষ্কার করে রক্ত পড়া থামাতে হবে। শেষবার কবে তুমি টিটেনাস ইনজেকশন নিয়েছিলে?"

আমি তার চোথের দিকে তাকালাম । মনে হচ্ছে না তিনি ফালতু কোন কथा বলছেন, তাকে খুব যত্পশীল মনে হচ্ছে আমার প্রতি। গত কয়েকদিন ४রে কথায় কথায় চোথে পানি এসে যাচ্ছে, তাই অবাক হলাম না যখন অঞ্রধধারা আমার দৃষ্টি ঝাপসা করে দিলো।
"উম, কখনোই না ।"
"ঠিক आছ্। ওটারও ব্যবস্ছা করা যাবে।"

## অ\&丁†য় ৩২

"আরে, সবকিছू আরো দ্রুত ঘটছে না কেন?" গ্যাসম্যান বলে উঠলো। সে পাইন গাছের ডাল ধরে এতো জোরে লটকে আছে যে তার আগুল ব্যথা করূছে।
 ব祈 ।"

সবে সকাল হয়েছে, তারা দুজন একটি পরিত্যক্ত রাস্তার পাশে একটি পুরনো পাইন গাছের ডালে বসে আছে। পুরো পরিস্থিতি তারা ইতিমধ্যেই পর্যালোচনা করে দেখেছে, গ্যাসম্যানের কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে : সেদিন ভ্যোনে হেলিকন্টার न্যান্ড করেছিন তার অনতিদৃরে নিদেনপক্ষে দুজন বা তারও বেশি ইরেজার ক্যাম্প করেছে। এটা মোটামুটি পরিকার যে ইরেজাররা তাদেরকেই খুজছে।

গ্যাসম্যান এখনো মাঝে মাঝ্সে দুঃস্বপ্ন দেথে, সে স্কুলে ফিরে গেছে। সেখানে সাদা কোটের বিজ্ঞানীরা তার দেহ থেকে রক্তু নেয়, সিরিক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষষ ঢূকায় তার পার্শ্রপ্রতিক্রিয়া দেথার জন্য। রর্ত চলাচল প্রক্রিয়া পরীশ্ষার জন্য তাকে দৌড়াতে, লাফ দিতে আর রেডিওএকটিভ ডাই খেতেও বাধ্য করে। কত দূর্দশাময় দিনই না তাদের কেটেছে খঁচায় বন্দী থেকে! ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে গ্যাসম্যান ম্যুব্যেণকেই শ্রেয় মনে করে। অ্যাঞ্রেলও ঐ একই কাজ করতে কিষ্ভু ওর হাতে তো অন্য কোন উপায় ছিল ना।
"একটা হামার আসছে," অনেকটা নিঃশ্বাস বহ্ধ রেথেই কথাটা বললো গ্যাসম্যান।
"ডান দিকের রাস্তায়?"
"श্যা। তারা প্রচ জোরে গাড়ি চানাচ্ছে।" গ্যাসম্যানের মুখে উৎকষ্ঠিত शाসি।
"নিরাপদ̆ কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় তা তারা শেথে নি। কি আফ্সোস!"
"ঐ यে, তারা আসছে," গ্যাসম্যান বিড়বিড়িয়ে বলনো। "আরো সিকি মাইল দূরে।"
"তুমি কি তারপুলিন দেখতে পাচ্ছো?"
"ना ।"
গ্যাসম্যান দুরু দুরু বুকে দেখতে থাকলো কালো হামভিটিকে রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে। "যে কোন সময়," সে ফিসফিসিয়ে ইগির উল্দেশ্যে বনলো যে

কিনা উত্তেজনায় রীতিমত কাপপছে।
"আশা করুছি তারা তাদের সিটবেন্ট পরে নি!"
তারপরই ব্যাপারটা ঘটলো।
এটা যেন অনেকটা ছবি দেখার মতো। প্রথমে দেখা গেল কালো বাহনটি
 সাথে গাড়িটি বাম দিকে घুরে গেল । রাা্ডাজূড়ে বেশ কয়েকবার এরকম ঘৃর্ণন্নে পর গাড়িটি লাফ মেরে একপান্গে গাছে্র প্রান্ত আঘাত করে শুন্যে উঠে গেল তा । যুট পনের উঠার পর্র ভয়াবহ এক শক্দ করে নিচে পতিত হলো।
"ওয়াও," গ্যাসম্যান নর্রম ग্যর্রে বললো। "সতিযই অবিশ্শাস্য।"
"দুই সেকেবে পুর্রো ঘটনাটা খুলে বলো," ইগির অসহিষ্ম কষ্ঠম্বর শোনা গেল।
"গাড়িটা প্রথমম তারপুলিনে জাঘাত করে। তারপর লদ্ম্যচ্যত হয়ে সোজা ধাকা মারে গাছ,," গ্যাসম্যান তাকে বললো। "এখন এটা উল্টো হয়ে পড়ে আছে, অনেকটা মৃত তেমাপোকার মভো।"
"জোশ!" ইগি বাতাসে มুঠি ছूंড়লো। "প্রাণের কোন নিদর্শন পাওয়া याচ্ছে?"
"উহ্, হ্যা। शা, একজন बাनाला তেজে ফ্েেলে। এখন তারা একে একে বেরিয়ে আসছে। বেশ ক্লা মনে হচ্ছে তাদেরকে। বেশ সাবनীলভাবেই शাঁটছ তারা, তারমানে জাघাত অত তক্সতর নয় ।" গ্যাসম্যান চাচ্চিছো ইরেজাররা এই দৃর্ঘট্না শেকে যেন বেঁচে বর্তে না ফিরতে পারে। সেইসাথে ওরা সত্যিকার অর্ধে মারা গেলে কি ব্রক্ম অনুভূতি হত সে সম্পর্কে অতটা निकिত নয় ও।

তারপরই তার মনে পড়লো তার্যা অ্যাধ্রেলে ধরে নিয়ে গেছে।
লেষ পর্য়্ত সে ইরেেজার্রদের এই बীবন-সংশয়ী দৃর্ঘটনার ম্বাদ দিতে পেরে তৃপ্তি বোধ করন্েো।
"ধ্যাত।" ইগিকে বেশ হতাশ মনে হলো " "®দের উপর কি এখন বিগ বয় ফেলা যায় ?"

গ্যাসম্যান মাथা নাড়লো। পর্মুহৃর্তেই তার মনে পড়লো ইগি তো মাথা নাড়াও দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে यোগ করলো, "না। তারা এখন ওয়াকিটকিতে কথা বলছে, সোজা জঈলের দিকে রఆনা দিয়েছে। এখন বিগ বয় ফেললে পুরো জসলে আ๒্ৰন ধর্রে যাবে।"
"হহমম " ঙ্ডু কোঁচকালো ইগি। "ঠিক আছে। এখন আমাদের উচিত দ্বিতীয় ধাপের জনা পরিকল্পনা করা। পুরনো কেবিনটাতে বসলে কেমন হয় ?"
"চমৎকার," গ্যাসম্যান জবাবে বললো।"চলো যাই। আজকের দিনের জন্য অন্নে কিছ్ করা হয়ে গেছে ।"

## অ ধ丁†য় ৩৩

आশি বছ্র आগে কাব্রেরো তাদের কাজের সুবিধার জন্য একটা অস্｜া়ী কেবিন

 কারণ ঢাদের দলের সদস্য়া এটারে এ丬ন ক্বাবহাউজ হিলেবে ব্যবহার করে आमছ़।

 এथान आभि ना ।＂
 आत्राबृप़ुই आहू।＂
 बना এण পছ্দ করি ！
 তারপুলিন হামারটাকে গ্রায় লেষই করে দিচ্ছিন，＂গ্যাস্যান বনলো।＂পুর্রে ব্যাপারটা ছিল বেশ ভীতিক্ন।
 অতি সষ্ত্রণণ शত বুলাতে লাগল্লে ハে।
＂ইরেজারদদs नিকেশ করে দিচে হবে আমাদের，＂বিড়িবিড়িয়ে বলালো

 সরু করে বনলো।＂চল ওদ্রূ চপারাণ বোমা লেরে উড়িয়ে দেই।＂
 आরো পরিিক্পना कड़ा यादে।＂

 পেদিক घুরजছ।
 মাথা নেড়ে সায় জানালে।＂इয়जোবা এবটl রেকূন．．．＂


দরজায় ম্মদু নখ ঘষটানোর আওয়াজ ওনে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল গ্যাসম্যানের । নিচয়ই এটা কোন জজ্জ, কোন খরগোশ অথবা ওরকম ...?
"শূকর ছানারা, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।" ফিস্সফ্স করে বলে ওঠা শান্ত কঠ্ঠস্বরটি বাতাসে তেসে বেড়াতে লাগলো অনেকটা বিষাক্ত কোন সাপের মতই। এটা ছিল একটা ইরেজারের কঠ্ঠ।

শস্কিত গ্যাসম্যান চারপাশটা একবার ভালো করে দেথে নিলো। একটা দরজা। দুটো জানালা, একটা মেইন রুমে আর অনাটা বাথরুমে। তবে তার সন্দেহ হলো বাথরুমের ওটা দিয়ে বের হওয়া সম্ভব হবে কিনা।

আবারো দরজায় নঈ ঘষটানোর আওয়াজ শোনা গেল। সাথে সাথে কাঁধের লোমঔলো যেন দাঁড়িয়ে গেল গ্যাসম্যানের। ঠিক আছে, তাহলে এই घরের জানালাই সই। সে জানালার দিকে এঔতে থাকলো, শ্দ ঔনে তার পেছনে পেছনে চলনো ইগি।

ধড়াম!
দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, কাঠের টুকরো ছড়িয়ে-ছিট্তিয়ে পড়লো এদিকসেদিক।

গ্যাসম্যান ইগিকে ফিসফিসিয়ে জানালার অবস্থান জানালো। घরে তথন शীরে शীরে ঢूকহে रৈ-হল্লারত ইরেজারটি। সে পেশি টানটান করে জানালা দিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে याবার জন্য প্রস্సুতি নিলো কিষ্ভ জানালার কাঁচের ওপাশে একটি বিশাল, হাস্যমুখর মুখ দেখা গেল।
"এই শে, ৩কর ছানারা," ধৃলি-ধৃসর কাंচ ভেদ কর্রে ভেসে জসসো ইরেজারটির ক্ঠপ্মর।

বছরের পর্গ বছ্র ম্যাক্সের কাছ থেকে কষ্ট করে, শেখা বিডিন্ন কলাকৌশল মনে পড়লো গ্যাস্যানের। দরজায় বাধা। জানালায়ও বাধা। তাদেরকে ঘিরে কেল্না হয়েছে, পালানোর কোন পথ নেই। সে বুঝভে পারলো, লড়াইটা হবে খুব কঠিন।

नিজ্জেদের বাঁচামরা হয়জোবা এই লড়াইয়ের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে।

## অ \&丁†য় ৩8

ইতিমধ্যেই চারবার ঘুম ভেঙেছে নাজের। শেষ পর্যষ্ত চোখ মেলে তাকালো সে।

সকাল হবো হবো করছে। ফ্যাংয়ের টিকিটিরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে অ্যাঞ্রেল, তারপর ম্যাক্স আর এখন ফ্যাং।

ফ্যাং নাই! চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চারপাশ উন্মত্তের মতো খুঁজলো নাজ। অবুঝ আতঙ্কই মনে হয় মানুষকে সত্যিকার অর্থে জাগিয়ে তোলে, সজাগ করে তোলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে। নাজ একইসাথে সতর্ক ও ভীত, এই মুহৃর্তে অনেক চিষ্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইঠাৎ কিছ্র গতিবিধি তার নজরে আসলো। घাড় ঘুরিয়ে এক ঝौক বাজ পাথিকে শ্বচ্ছ নীল আকাশে উড়তে দেথলো সে। ঐ চমৎকার ও ঐ্রশ্বর্যময় পাখিওলোকে দেখে মনে হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে ।

তাদের একজন হচ্ছে ফ্যাং।
নাজ দ্রুত উঠে দौঁড়ালো, মাথাটা নিছু ছাদে প্রায় লাগিয়েই দিয়েছিল । দ্বিধাহীনচিত্তে পাহাড়ের কিনারে গিয়ে ঝাঁপ দিলো সে, তারপর ডানার ভাঁজ খুলে ভাসতে থাকলো আকাশে।

সে বাজপাখিদের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকমুহূর্ত কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পাথিওুলো তার জন্য জায়গা করে দিলো যাতে সেও তাদের সাথে যোগ দিতে পারে । ফ্যাং তার দিকে তাকিয়ে আছে। নাজ তার মুখের অভিব্যক্তি দেথে অবাক হয়ে গেল-কি প্রাণবষ্তই না দেখাচ্ছে তাকে! ফ্যাংকে সবসময়ই একটू কঠিন মনে হয়, যেন ধনুকের টানটান ছিলা । কিষ্ত এই মুহূর্তে তাকে যথেষ্ট জীবন্ত ও নরম দেখাচ্ছে।
"అভ সকাল," সে বমলো।
"খিদে লেগেছে," নাজ বললো ।
সে কথাটায় সায় জানালো। "শহর তিন মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। আসো আমার সাথে ।" সে ডানা না ঝাপটিয়ে এমন এক নতুন উপায়ে দেহ ঘুরালো যে তা তাকে উপরের দিকে নিয়ে গেল। অনেকটা পেনের মতো। নাজও এই উপায়ে চেষ্টা চালালো, কিষ্তু তার জন্য অত ভালো ফল বয়ে আনতে পারলো না তা । সে এই নতুন পষ্ছা শেখার জন্য আরো অনেক প্র্যাকটিস করবে।

তাদের নিচেই একটা সরু দুই লেনের হাইওয়ে। হাইওয়ের পাশে বেশ কয়েকটা দোকান, তারপর রাস্তাটি গিফ্যে মিশেছে মরুভূমিতে। ফ্যাং মাধা নি巨্র করন্ো একটা ফাস্টফূড স্টোরের পেছনেই বিশাল ডাস্টবিন। এত উপর থেকেও নাজ একজন কর্মীকে কার্ড্বোর্ডের বাক্স ফেলতে দেখলো ।

তারা কিছूসময় বৃত্তাকারে উড়ে লঞ্ষ্ রাখলো কর্মীটি आবারো বাইরে आসে কিনা। তারপর নিচিচিত হয়ে তারা দ্রুত নিচে নামতে থাকলো, অনেকটা নিপতিত বোমার মতই। ডাস্টবিনটার ত্রিশ ফূট উপরে পাকতেই নামার গতি কমিয়ে দিলো তারা। তারপর নিঃশব্দে ডাস্টবিনের ধাত্ব অংশে অবতরণ করলো।
"নির্বাণ লাভ," ফ্যাং খাবার থুঁজতে খুঁজতে বললো। "বার্গার?"
নাজ কিছ্দসময় চিন্তা করে মাथা নাড়লো। "জানি না, ঐ বাজ পাধিষ্টোকে ছিড়ে-ষুবড়ে খাবার খেতে দেত্েে অরুচি ধরে গেছে ক্ষিজ্ট এই যে দেখো সালাদ। आার কয়েকটা আপেল পাই। বোনাস!"

তারা তাড়াতাড়ি খাবারণুলো তাদের জ্যাক্টের ভিতর ভরতে লাগলো। তারপর, মিনিট তিনেকের মধ্যে আবারো আকাশে উঠলো তারা, মুণ্ে ঝুলে আছে রাজ্যজয়ের হাসি।

খাওয়ার পর নিজেকে বেশ ঝরুঝরে লাগছে নাজের। সে ज़ক্রির ঢেক্কর ফেলে ৫হামুখ্ে বসে থেকে বাজপাখিদের ওড়াওড়ি দেখতে থাকলো।

ফ্যাং তার পধ্চম হ্যামবার্গার খেয়ে জিগে আगুল মুছলো। "আমার মনে হয় তারা ছৌं মেরে একে অন্যের সাণ্েে বার্ডা জাদান--্রদান করে," বললো সে । "যেনবা তারা বলছে কোথায় শিকার পাওয়া যেতে পারে অথ্া ঐ রকমই কিছূ এবটট। আমি এথনও ব্যাপারটট ধরতে পারি নি। তবে শীঘই পারবো"
"ওহ्।" नाজ বসে ডানা ছড়িয়ে দিলো, উপভোগ কর্ছে পালকে সৃর্যের উষ্ণতা। সে চাচ্ছিলো চূপচাপ বসে থাকতে কিষ্ভ মিনিট পौচেক পর বির্রক্ লাগা ৫রু করে তার।
"ফ্যাং? আমাদের ম্যাক্সকে স্রুজে বের করতে হবে," সে বললো । "অथ্বা আমাদের কি উচিত ম্যাক্সকে ছাড়াই অ্যার্রেলকে উদ্ধারের চেষ্ঠা চালানো?"

ফ্যাং বাজপাখিদের ওপর থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে আনলো । "আমরা পিছু ফিরে গির্যে ম্যাক্সের থৌজ করবো, বলে উঠলো সে। "ম্যাক্স নিকয়ই কোন একটা ঝামেলায় পড়েছে।"

গফ্টীরভাবে মাথা নাড়লো নাজ, তবে বুঝতে পারছে না কি রকম ঝামেলা ম্যাক্সকে আটকে রাখতে পারে। সে এ ব্যাপারে খুব বেশি চিত্তাও করতে চাচ্ছে ना।

ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে নাজের দিকে তাকালো, তার মুঈ কোমল ও শান্ত।

## "তूমি কি তৈরি?"

নাজ লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে বানু ঝেড়ে পরিষ্কার করলো। "অবশ্যই। উম, আমাদের কোথা থেকে তুু..."

কিষ্ভ ষ্যাং ইতিমধ্যে চনে গেছে, বাতাসের তোড়ে দ্রুত উপরে উঠছে।
নাজও ওর পিছু পিছু পাহাড়ের কিনারে গিয়ে লাফ দিলো।
"টারজান!" চিৎকার করে উঠলো সে। এ কথার মাষ্যাম সে কি বুঝাতে চাইলো আল্লাহ্ মালুম ।

## অ\&丁†য় ৩৫


आমার মনে হচ্ছিলো মৃত্যু কথা।

 ওয়ালপেপারের উপখিতি লক্ষ করলো। একটি নরম, উষ্ বিছানা যা cোকে
 একটি दिশान tि-শाট্ট পর্র आशि।

 দিচ্ছে । उদদরকে অবশ্য পৃব একটা দোমও দেয়া যায় ना।







 वোधহয় निজের স্ভাননত জন্য এরকম করতত পার্র।




দhৗড়াও! आমার মন চিিকার করে উঠলো।

 গোহ! !
 ভালো লাগে তোমার?"
"আর ছোট आকার্রে সসেজ?" এলা ব্যো করল্লে। "সেইসাথে কিছ্ एन्नयृन?"

এত এত খাবারের কথা তনে জিভে জল এসে গেল আমার। মাথা নাড়িয়ে সায় জানালাম। তারা হেসে চলে গেল। তখনই आমি বিছনায় কাপড়চোপড়ঞুো দেখতে পেলাম। আমার জিস্স ও মোজা ধুয়ে রাখা হয়েছে, সাথে একটা নতুন ল্যাভেন্ভার সোয়েট শার্ট।

ঠিক জেবের মতোই এলার মা আমার দেখতাল করছেন। আমি জানি না এটা কিভাবে নেব, কিতাবেই বা তার কথা বলবো।

যে কোন সাধারণ মেয়ে ঠিকই জানতো।

## অ\&丁†য় ৩৬

যত দ্রুতই ইরেজাররা তাদেরকে খুন করুক না কেন, গ্যাসম্যান জানে এটা অনন্তকালের মতোই অনুভূত হবে।
"উপরে উঠে ভাগো," ইগি শ্বাস আটকে বলে উঠলো। ইঞ্চি ইঞ্চি করে কাছে আসছে সে।

উপরে উઢে ভাগো? ভূ কৌচকাল গ্যাসম্যান। ইগি নিষয়ই মজা করছে। সোজা উপরে?

ধড়াম!
গ্যাসম্যান লাফ মেরে উঠলো যধন সশব্দে তার পেছেের জানালা ভেগ্গে গেল। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিত্তিয়ে পড়লো কাঁচের ভাञ্গ ট্করা। একজন ইরেজার ভাগ্গা জানালা গলিয়ে ভেতরে আসার চেষ্ঠা চালাতে লাগলো, তার যুশে নিঃশক হাসি।
"কল্পনা করতে পারো?" প্রথম ইরেজারের মুথেও বিগলিত হাসি। "আयরা পিচ্চিটাকে পেয়ে গেছি, এথন তারা আর তোমাদের জীবিত রাখতে চাচ্ছে না।" উন্মাদের মত शাসি শোনা গেল, ষীরে ধীরে তাদের চেহারার পরিবর্তন হয়ে নেকড়ের রুপ ধারণ করলো, নাকমুখের রৃদ্ধি ঘটলো অম্বাভাবিকতাবে। ঢাদের দৗতফুোও আরো লম্ষ হতে থাকলো। এথন ওওলোকে অনেকটা ধারালো ছুরির মতই লাগছু দেখতে।
"বাচ্চারা, বাচ্চারা," घড়घড় আওয়াজ করে একজন বলে উঠলো। "কেউ কি তোমাদের কধনো বলে নি? তোমরা দৌড় দিতে পারলেও লুকাতে কিষ্ভ পারবে না।" তার ঝলমলে চূলের পর্রিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে ওরু করেছে, সেইসাথে হাত্রে দ্রুত পজাচ্ছে লোম । সে ঠौৗটে জিহবা বুলিয়ে বিশাল লোমশ হাত দুটি ঘষতে লাগলো, দেণে মনে হতে পারে সে বোধহয় কার্দুন ফিল্ম থেকে উঠে আসা কোন মক্দ ব্যজি।
"প্রस्్र्र ?"
ইগির কষ্ঠষ্বর এতই দ্মীণ ছিল বে গ্যাসয্যান পুরোপুরি নিচিত নয় সে ঠিকমত అনেছে কিনা। প্রত্যেক সেকেভকে এখন মনে হচ্ছে অনত্তকান। অজান্তেই হাত মूঠি পাকালো। সে প্র্তুত।
"এই উজ্জট পখ্টা অক্ধ," ইগিকে দেখিয়ে একজন ইরেজার বললো। "ভয়

পেয়ে না, বাছ। শীঘ্যই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তখন তোমাকে আর এই অন্ধত্ব নিয়ে চিত্তা করতে হবে না। তবে এটা বেশ পরিতাপের বিষয় যে তারা তোমাকে তাদের নতুন এক জোড়া চোখ দেয় নি, ঠিক আমারই চোখের মতো একজোড়া চোখ ।"

গ্যাসম্যান তার দিকে তাকাল্ো। সাথে সাথে ভিতরে এক ধরণের প্রতিক্রিয়া হওয়া ఆরু করলো তার যখন সে বুঝতে পারলো ইরেজারের বক্তব্য। ইরেজারটির চোখের জায়গায় একটা স্টেইনলেস স্টিলের বল। লেজারের মত লাল দীপ্তিতে মনে হচ্ছে চোখ ভরে আছে রক্তে । দাঁত বের করে ইরেজারটি ফিরে তাকালো গ্যাসম্যান্নে দিকে। একটা লাল বিদ্দু গ্যাসম্যানের শার্টে আর্বিভূত হলো, ধীরে ধীরে ঐ জায়গাটি পুভ়ে গিয়ে সেধানে ছোট্খাট গর্তের সৃষ্টি হলো।

হেসে উঠলো ইরেজাররা ।
"সাম্প্রতিক প্রयুক্তি তোমার ওপর প্রয়োগ করার আগেই তুমি পালিয়ে এসেছে," একজন বললো। "তোমারই ক্ষতি হলো।"

ছা, ঠিক বনেছে, বিতৃষ্ণা ভরে ভাবলো গ্যাসম্যান ।
"কি মনে হয়, শূকরছনারা?" প্রথম ইরেজারটি জিজ্sেস করনো। "তোমরা কি পালানোর চেষ্টা করতে চাও? কে জানে, হয়তোবা তোমাদের ভাগ্য ভালোও হতে পারে। অत্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও।"

আকর্ণবিষ্থৃত হাসি হেসে ইরেজাররা তাদের দিকে এঔতে লাগলো ।
"তিন গোনা পর্যন্ত।"
আবারো গ্যাসম্যান নিপিচিত নয় সে ইগিকে ঠিকমত Өনতে পেরেছে কিনা নাকি স্রেফ কম্পনা কর্তছ।
"এক "
গ্যাসম্যানের পা স্নিকারের ভেতরে যেন স্থির হয়ে আছে।
"দूই।"
যখন ইগি চিৎকার করে বললো, "তিন!" গ্যাসম্যান ডানাখেো মেলে ধরে লাए মেরে শৃন্যে উঠে গেল। ক্মুদ্ধ গর্জন ছেড়ে এক ইরেজার তার পা আাঁকড়ে ধরলো। তত্ষণে ইগি কেবিনের নড়বড়ে ছাদ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে গেছে। গ্যাসম্যান হ্যাচকা টান মেরে ইরেজারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

তারপর ছাদের ফোকর গলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্ঠা চানালো সে। ডানাখुলো দেহের সাথ্থে মিশিয়ে অবশেষে বেরুতে সমর্থ হলো।

বেরুনোর পর দ্রুত উচ্চতা হারাভে নাগলো সে, আনাড়ির মত ছদের বিমে গিত়ে পড়লো। পড়ার পর পিছলাতে থাকলো সে, মরিয়ার হয়ে ধরতে চাইলো কোন অবলম্ ।

বিশ ফিট উপর থেকে ¡গির চিৎকার ডেসে এলো, "গ্যাজার! পালাও!"
ছাদের প্রাত্ত থেকে পিছলিয়ে পড়ার সাথে সাথে ডানা মেলে ধরলো গ্যাসম্যান। তারপর, নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ডানা উপর-নিচ করতে থাকলো সে। ইগিকে যখন সে প্রায় ধরে ফেনেছে তখন ইপি কেবিন্নের দিকে আন্দাজ করে একটা প্যাকেজ ছুঁড়ে মারলো।
"সরো, সরো, সরো!" ইগি চিৎকার করে উঠলো, পাখা ঝাপটাচ্ছে সে উন্মত্তের মত। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই তারা শ’পজ দূরত্ব অতিক্রুম করে ফেললো।

दू!
বিস্ফোরণের শব্দে তারা শরীর কুঁকড়ে রাখলো । শকওয়েভের প্রচৃতা না সামলাতে পেরে অনেক দূর ছিটকেও পড়লো তারা। গ্যাস্যান সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিচে তাকালো, চোখ বড় বড় করে দেখলো কেবিনের জায়গায় আাধনেনে দাপাদাপি।

বাক্যহারা হয়ে পড়লো সে।
বিগ বয় নামক বোমাটি বিস্ফোরণের পর কেবিনটি উজ্জ্qলভাবে জ্বলতে লাগলো, এর পুরনো, পচে যাওয়া কাঠ নিমেষে পরিণত হলো আক্তনের খোরাকে। আঞুনের লেলিহান শিখা যেনবা আকাশ চুঁতে চাচ্ছে, পাশের সবুজ গাছেও ছড়িয়ে পড়ছে তা ।

কি অসাধারণই না নাগছে দেখতে!
"তে," ইগি অনেকক্ষণ পর বনে উঠলো, "তাদেরকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়া গেল ।"

গ্যাসম্যান মাথা নাড়লো, তার বমি বমি লাগছে। একটা কৃষ্ণকায় দেহ বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে আসে উপরে, তারপর ভূমিতে পতিত হয় জ্বলত্ত কয়লা হিসেবে। অন্য ইরেজারটি কোন রকমে হাত-পায়ে ভর দিয়ে কেবিনের বাইরে বের হয়ে আসে, জ্বলন্ত দেহটি একসময় আছড়ে পড়ে মাট্তিত।
"অবশ্য यদি তারা পালাতে অসমর্থ হয়," ইগি যোগ করলো।
ইগি অবশ্যই কিছূ দেখতে পায় নি। গ্যাসম্যান গলা পরিকার করলো। "ना," সে বললো। "তারা মারা গেছে।" নিজেকে হঠাৎ অপরাধী মনে হল্লো তার। তারপরই মনে পড়লো অ্যাঞ্ঞেলের কথা, কিভাবে তিন রাত আগে তারা

দু'জন ভাগাভাগি করে আইসক্রিম খেয়েছে। স্রেফ ঈশ্বরই জানেন কি ভয়াবহ পরীক্ষাই না এখন অ্যার্জেলের উপর চালানো হচ্ছে। চোয়াল শক্ত হয়ে ঊঠলো গ্যাসম্যানের।
"নে, হারামজাদারা। এবার মজা বুঝ!" সে বিড়বিড় করে বললো। "এটা আমার বোন অ্যাক্রেলের জন্য, নোংরা বেজন্মারা।"

তারপর সে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কালো হামারটিকে কেবিনের উদ্দেশ্যে দ্রংত আসতে দেষলো। একজন ইরেজার জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে, তার হাতে বাইনোকূলার।
"চলো, ইগি," গ্যাসম্যান বললো । "এখান থেকে কেটে পড়ি ।"

## অ ধ丁†য় ৩৭

घন্টার তীক্ষ ধ্বনি শোনা গেল，তারপর অ্যাঞ্রেলকে সামনে ঠেলে দিলো একজোড়া খসখসে হাত। সে হোঁচট খেল，তবে একদম শেষ মুহূর্তে নিজেকে রেজর ওয়াযরের ওপর পড়ার হাত থেকে কোনমতে বাঁচালো।

অ্যাঞ্জেলের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সে সারা দিন ধরেই এই কাজ করহে আর এখন শেষ বিকেল।

প্রচষ ফ্মেধা লেগেছে তার এবং প্রতিটি পেশিতে ব্যথাও হচ্ছে খুব কিন্জ তবুও তারা তাকে বাধ্য করূছে সৌড়াতে।

অ্যাণ্রে জানে，এ এক গোলকধৃধা।
তারা এটা বানিয়েছে স্কুলের মেইন বিন্ডিংয়ে，একটা বিশাল জিদ্মে মত ঘরে। ঘন্টা বাজ্রিয়ে তারা তাকে সামনে ঠেলে দেয় এবং তাকে অসষ্ভব দ্রংত দৌড়ে খুঁজে বের করতে হয় বের হবার রাস্তা। প্রত্যেকবার গোলকধাধধাটা থাকে ভিন্ন，বের হবার রাস্তাটাও থাকে ভিন্ন জায়গায়। ঘখনই সে গতি কমিয়ে দেয় তथनই তাকে মগজ তোলপাড় করা ইলেকট্টিক শক দেয়া হয় অথবা পা জলে যায় নিচের আাওন－গরম ওয়্যারে। তাই কান্নাভেজা চোখে বেরুবার রাস্তা乡ूঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্ধের মত দৌড়ে চনে অ্যাত্জে ।

তারপর সে এক চ্রমুক পানি ও মিনিট পাঁচকেকর বিশ্রাম পায়। তত্ষ্ষণে গোলকধiौौítি নতুন করে বানানো হয়।

ফূঁপিয়ে উঠলো অ্যাধ্রেল，চেষ্ঠা করছে শাষ্ত থাকার। পুরো ব্যাপারটায় ঘেন্না ধরে গেছে তার！

উঠে দॉড়ালো সে，খানিকটা শ্যেন উত্তেজিত। চোথ বক্ধ করে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছে তা শোনার চেষ্টা চালালো সে।

এক বিজ্ঞানী চাচ্ছে গোলকধ্ধौौौয় এক ইরেজারকে ছেড়ে দিতে। ঢাতে তারা বুঝ্ঝতে পারবে ইরেজারের সাথে লড়াই করার মত শক্তি তার মাঝে আছে কি নেই। আরেকজন চিত্তা করহে তদের উত্ত ওয়্যারের সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিত। এতে সবসময়ই ওঞুলোর উপর দিয়ে অ্যার্জেনকে দৌড়াতে হবে। যার ফলেে চাপ সহ্য করার পরিমাণটাও পরীক্ষা করে নেয়া যাবে।

আর অ্যাঞ্জেল চাচ্ছিলো ওদের সবাইকে অনন্তকাল পর্য্তণ্ত পুড়াতে！
ওদের একজন এথন পরবর্তী গোলকধধৗধौঁর ডিজাইন করছে।
অ্যাণ্রেল তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করলো ঐ সাদা কোট পরিহিত

বিজ্ঞানীটার উপর। তবে সে ভাব করজে বেনবা বিশ্রাম নিচ্ছে। কেউ একজন তার হাতে পানি ধরিয়ে দিনে সে দ্রংত গলধঃকরণ করলো তা। গোলকধাঁধাঁর খসড়া নকশা দেখতে পাচ্ছে সে! এটা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে অ্যাষ্ভেল কারণ ঐ বিজ্ঞানীটির মনের কথা পড়তে পারছে সে। ইচ্ছা করেই বেশ কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস নিনো যাতে তাকে প্রচఆ ক্রাশ্ত দেখায়। কিষ্ভ তার শরীরে তখন বয়ে যাচ্ছে এক নতুন সম্টাবনার জোয়ার।

সে ব্যাপারটা ধরে ফেনেছে। সে এখন জানে পরববর্তী গোলকধাঁধঁ দেখতে কি রকম হবে। ক্রান্ততাবে চোখ পিটপিট করে উঠে বসলো অ্যাধ্রেন ক্কিন্ভে মনে মনে তখন গোলকধাঁধঁর লে-আউট বিশ্যেষণ করছে প্রথমে ডান দিকে যেতে হবে, তার্রপর আবারো ডানে, তারপর মোড় নিতে হবে বামে, এরপর তিনটা রাস্তা ফেলে চতুর্থ রাস্তায় নিতে হবে একটা বাঁক...এভাবেই বের হাার রান্তা আসার আগ পর্যন্ত দৌড়ে যেতে হবে।

সে দে چতে পাচ্ছে সব ফাঁদ, কানাগলি ও ভ্রান্ত পথ।
ওদের সবার মাথা নষ্ট করে দেয়ার জন্য আর তর সইছে না তার। আহ, কি মজাই না হবে!

একজন সাদা কোট তাকে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো নতুন গোনকধাধাটিির প্রবেশমুথে।

ঘ্টা বেজে উঠলো।
কেউ একজন ধাকা দিয়ে সামনে ঠেলে দিলো তাকে।
অ্যার্ভেন দৌড়াতে ৩রু করনো। ওয়্যারগুনো অনেক গরম থাকতে পারে এটা ভেবে যশেট্ট জোরে দৌড়াচ্ছ সে। প্রথরে সে ডানদিকে মোড় নিলো, তার্রপর आবারো ডানে, এরপর বামে একটা তীক্ষ্স বাঁক, এভবেই চলতে থাকলো। দ্বিধাহীনচিত্তে রেকর্ড গতিতে এগিয়ে চললো অ্যাত্জেল। এবার একবারের জন্যও সে ইলেকট্টিক শক খায় নি কিংবা পায়ে গর্ম ওয়্যারের ছাঁাকাও অনুতব করে নি।

ধাঁধাঁ্র গমনপণ বেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসলো সে, তারপর কাঠের মেবেতে भिয়ে আাছড়ে পড়লো।

সময় বয়ে যেতে লাপলো।
খুচরো-থাচরা কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অসাধারণ। চিষ্তা করার अসামান্য দদ্ষতা। সমস্যা থেকে উত্তরণের সৃজনশীল পদ্ধতি। ওর মগজের ব্যবচ্ছেদ করো। সংরম্ষণ করো অর্গানণ্ুলো। পরীক্ষ চালানোর জন্য ডিএনএ বেরে করা উচিত।

একটা কঠ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমরা এখনই ওর মগজ ব্যবচ্ছেদ করতে

পারবো না "" বক্তাটি হেসে উঠলো যেন খুব মজার কোন কথা বলে ফেলেছে। তার কঠ্ঠম্বর শনে মনে হল্ো যেন সে ঐ একই কঠ্ঠস্বর কোন র্পপথায় শেনেছে, অথবা কোন এক রাতে বাসায় ম্যাক্সের সাথে থাকার সময় খনেছে।

চোখ পিটপিট করে অ্যাঞ্জেল বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইলো। চোখ তুলে তাকিয়ে ভুলই করলো সে। একজন বৃদ্ধ মানুষ ওধানে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোথে ওয়্যার-রিমড গ্াা এবং মুখ ভরত্তি হাসি । তাকে দেখতে...
"श্যালো, অ্যাক্জেল," দয়ালু কচ্ঠে বললো জেব বেচেন্ডার। "কজো দিন তোমায় দেখি না। অনেক অভাব বোধ করেছি তোমার, সোনামণি ।"

## অধ丁†য় ৩৮

ফ্যাং আসলে কি প্রত্যাশা করছে তা নাজ ঠিক বুঝতে পারছে না। जদের দিকে উড়ে উড়ে আসবে ম্যাক্স? অথবা নিচে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাদের দৃষ্টি आকর্ষণের চেষ্ঠা করবে? ম্যাক্সের দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে, দ্রতত এই দৃশ্যটা চোখ থেকে মুচে ফেলল নাজ। অপেক্ষা করে যাবে সে । ফ্যাং যথেষ্ট বুদ্ধিমান; ম্যাক্স তাকে বিশ্বাস করে। নাজও তাকে বিশ্বাস করে।

কত দূর আগে তাদের থেকে আলাদা হয় ম্যাক্স? নাজের মনে নেই। সে এবং ফ্যাং বিশাল বিশাল রৃত্ত রচনা করে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে উড়ে চলেছে। ম্যাক্স তো তাদেরকে পেরিক্যেও যেতে পারে। এখন হয়তোবা সে লেক মিডে তাদের জন্য অপপক্ষা করছে।
"ফ্যাং? তোমার কি মনে আছে কোন জায়গায় আমরা ম্যাক্সকে ছেড়ে রওয়ানা দেই?"
"五।"
"আমরা কি ওখানে ফিরে যাব?"
বির্রতি। "সমস্যা না হলে তো ফিরে যাওয়ার কোন কারণ দেখি না।"
"কিষ্ট কেন? হয়তোবা ম্যাক্স আহত হয়ে পড়ে আছে, আমাদের সাহাय্য চাচ্ছে। इয়তোবা অ্যাক্রেলকে রঞ্ষা করতে যাওয়ার আগে আমাদের মায্সকে রষ্ষা করা দরকার।"

এভাবে মিশনঙুলো পৃথক করে রাথাটা বেশ কঠিন। প্রথমে অ্যার্জেল, তারপর ম্যাক্স, তারপর আবার অ্যাঞ্জেন।

বাজপাখিদের অনুকরণ করে বাম দিকে নিছ্ হয়ে বौঁক থেল ফ্যাং। নাজও একই কাজ করলো। তাদের নিচের আবহাওয়া প্রচণ -ফ; ৫্ু মাঝে মাঝে কিছ্ রাস্তা, ক্যাকটাস ও ঝোপ-ঝাড় বাদে।
"निজে নিজেই ব্যথা পাওয়ার কথ্থা নয় ম্যাক্সের," ফ্যাং আત্ছ করে বললো। "হঠাৎ করে কোন গাছের সাথে ধাক্কা লাগার কথা নয় তার। কাজেই সে যদি আহত হয়েই থাকে তাহনে এর মানে দাঁড়ায় কেউ তাকে আघাত করে आহত করেছে। তার মানে কেউ একজন তার সষ্ষক্ধে জানে। আমরা অবশ্যই চাইব না ওই কেউ একজন আমদের সম্ষক্ধেও জানুক। আমরা यদি ম্যাক্সকে খুঁজতে ওچানে यাই তাহলে তারা ঠিকই আমাদের অস্তিত্ব সস্পর্কে জেনে যাবে।"

চোয়াল হা হয়ে গেন নাজের।
"আর यদি ব্যস্ত থাকার কারণে ম্যাক্সের আসতে দেরি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওখানে ফ্রিরে যাওয়াটা অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছূই হবে না। ব্যস্ততা কমলে সে ঠিকই ফিরে আসবে। তো এখন আমরা অপেকা করে যাব চারপাশটা ঋুজে দেথব । তবে আমরা অবশ্যই সেই আগের জায়গায় ফিরে याচ্ছि না।"

নাজ তার মস্তিষ্কে ম্যাক্সের কঠ্ঠম্বর ওনতে পেল চিষ্তা করে কোনকিছ্ বলো । কাজেই সে মুখ বহ্ধ রেখে চিষ্তা করতে লাগলো । সে ভেবে পাচ্ছিলো না কিভাবে ফ্যাং ম্যাক্সকে উদ্ধার করতে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেষ করতে পারে। এতে যদি তারা বন্দী হয় বা আঘাত পায় তাতেও তো নিষেধাজ্ঞা দেয়া উচিত নয়। অ্যাশ্রেলকে উদ্ধার করতে গিয়েও তো তারা সবাই আহত কিংবা বन्দী হতে পারে, ঠিক না ? তাহলে ম্যাক্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন কেন ? ম্যাক্স তো অ্যাঙ্রেলের চেয়েও তরুত্বপূর্ণ, অপরাধী মনে ব্যাপারটা স্বীকার করে নিল নাজ। ম্যাক্স তাদের দেখভাল করেছে, পুরো সংসারটা চালিয়েছে।

সে ফ্যাংয়ের দিকে একবার তাকালো। ফ্যাং খুব বেশি ব夜বৎস বা স্নেহপ্রবণ না হলেও এমনিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। সে যোগ্য ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কিষ্ভু ম্যাক্স यদি না थাকে সে কি সবার দেখভাল করবে? নাকি সে তাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্পেপ না দেখিয়ে অন্য কোন জায়গায় গিয়ে বসবাস করা అরু করবে? নাজ জানে না ক্যাং আসলে কি ভাবছে।

হঠাৎ নাজকে চোখ থেকে পানি মুছতে দেখা গেল । ওহ্, ঈশ্বর । ম্যাক্সকে ছাড়া বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব । কয়েকবার চোথ পিটপিট করে সে চাইলো দৃষ্টি পরিষ্কার করতে, চেষ্টা করলো অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিষ্তা করতে। সে নিচের রাস্তা দিয়ে একটা সাদা ট্রাককে আসতে দেখলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ করে সে বের করতে চাইলো ট্রাকটা কি বহন করছে অথবা কোথা থেকেই বা আসছে। কিষ্ত এতে কিইবা যায় আসে। বড় বড় করে শ্বাস টানলো সে, মোটেও চাচ্ছে না ফ্যাংয়ের সামনে কৗদদতে। তাকে হয়তোবা খুব শীঘইই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হওয়া শিখতে হবে । এখন থেকেই তার প্র্যাকটিস করলে খারাপ হয় না ।

ট্রাকটা একটা ইন্টারসেকশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা দেখা यাচ্ছে। ভালো করে তাকালো সে, দেখনো নির্দেশনাশুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে। এখন ওঞুলো পড়া যাচ্ছে। একটাতে লেখা, ক্যালিফোর্নিয়া ওয়েলকাম সেন্টার, ১৮ মাইল। আরেকটাতে লেখা, লাস ভেগাস, উত্তর, ৯৮ মাইল। অন্য আরেকটায় লেখা, টিপিস্কো, তিন

মাইল ।
টিপিস্কো! টিপিস্কো, আরিজোনা! এখানেই তো নাজের জন্ম! ওখানেই जো তার বাবা-মা’র থাকার কথা। ওহ, ঈশ্বর, তাদেরকে কি এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে? তারা কি তাকে আবারো গ্রহণ করবে? এত বছর কি তারা তার অভাব অনুভব করে নি?
"ফ্যাং!" সে নিচের দিকে নামতে নামতে চিৎকার করে উঠলো।"নিচেই টিপিস্কো! আমি ওখানে যাচ্ছি!"
"কোনভাবেই না, নাজ," ফ্যাং তার দিকে এগিয়ে এসে বললো । "এখন আমাদের আলাদা হওয়া ঠিক হবে না । আমার সাথে থাকো।"
"नা!" জবাবে বললো নাজ। निজেকে বেশ সাহসী ও মরিয়া মনে হচ্ছে তার । সে কौঁধ ও মাথা ঝুঁকিয়ে আঙ্তে আঙ্তে নিচে নামতে থাকলো।"আমার নিজের বাবা-মা'কে খুঁজে বের করতে হবে। यদি ম্যাক্স চলে যায় তাহলে আমার কারোর না কারোর দরকার পড়বে ।"

ফ্যাংয়ের কালো চোথে বিস্ময় ফূটে উঠলো। "কি? নাজ, তোমার মাথা থারাপ হয়েছে । চলো, কোথাও বসে ঠান্ডা মাথায় এ নিয়ে কথা বলি।"
"नা!" ডার চোখ বেয়ে আবারো পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো । "আমি নিচে নামছি, তুমি আমাকে আটকাতে পারবে না ।"

## অ \&丁†য় ৩৯

"ইরেজাররা আমাদের গক্ধ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি নিরাপদে আছি," গ্যাসম্যান ফিসফিসিয়ে ইগিকে বনলো। তারা একটা সরু গিরিশৃক্পের ফোকরে বসে আছে, সামনে কিছু এবড়েখেবড়ো ব্েেপঝাড়। তাদেরকে ধরতে হলে ইরেজারদের পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে অথবা চপার ব্যবহার করতে হবে।

ইগি তার হাত হাঁঁূর উপর রাখলো। "কি বালের একথান ঝামেলায়ই না পড়লাম!" বিরসবদনে বললো সে। "অমি তো ভাবলাম ঐ দুই ইরেজারদেরকে হটালে অমরা অন্তত কিছু সময়ের জন্য শাম্তির নিঃশ্বাস নিতে পারব। তারা নিচয়ই কেবিনে আক্রমণ করার আগেই একটা ব্যাকজাপ টিম পাঠিয়েছে।"

গ্যাসম্যান তার হাত থেকে ধূলা ঝাড়লো। "অন্তত তাদের দুজনকে আমরা সরাতে পেরেছি।" সে ভাবলো ইগিরও তার মতো খারাপ লাগছছ কিনা; চেহারা দেণে অবশ্য বুঝা যাচ্ছে না।
"शা, কিষ্ভ এরপর কি? আমাদের তো এথন যাওয়ারও কোন জায়গা নেই," ইগি বললো। "বাসায় ফিরে যাওয়ার কোন প্রশুই আসে ন তারা খুব সম্টবত এখন পুরো জায়গাটা ঘিরে আছছ। তাহলে কি করা যায়? आর ম্যাক্স ও অन্যরা यদি এসে সোজ এবটা অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায় ?"
"আমি জানি না," হতাশ কণ্ঠে বললো গ্যাসম্যান। "ওই ইরেজারুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু ভাবি নি আমি । দেথো একটা প্য্যান বের করতে পারো কিনা ৷"

ছেলে দুটো আধো অঙ্ধকার ও ভ্যাপসা বাতাসের মাঝে বসে থাকলো । গ্যাসম্যানের পেট হঠাৎ তড়্ণড়িয়ে উঠলো।
"বলো দেশি কি বের করলে," কনুইয়ে ভর দিয়ে বললো ইগি।
"ঠিক आছে, ঠিক আছে," গ্যাসম্যান হঠাৎ বলে উঠলো । "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তবে এটা খুব <ুঁকিপৃর্ণ আর ম্যাক্স এ ব্যাপারে জানতে পারনে আমাদের নির্ঘাৎ হেরেই ফেনরে।"

কথাটা ঔনেই ইগি মাথা তুললো। "বুঝাই যাচ্ছে, আমার খুব পছন্দের হবে আইডিয়াটা।"

## অ \& 〕†য় 80

চৌদ বছরের এই জীবনে আমি কখনোই ম্বাভাবিক বোধ করি নি ఠ্যুমাত্র এলা ও তার মা ডা. মার্টিন্নের সাথে কাটানো দিনটার কথা বাদ দিলে।

প্রথমে, আমরা কিচেন টেবিলে সকালের নাণ্া সারনাম। ফর্ক, ছুরি ও ন্যাপকিন নিয়ে প্লেটে করে খাবার থেলাম আমি। অন্যদিন্নের মত বারবিকিউ ফর্ক দিয়ে হট ডগ কিংবা দুধ ছাড়া সির্রিল খাওয়া নয় । বরঞ্চ এটা ছিল একটা যथाর্থ নাস্তা।

তারপর এলা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। ওই হারামী ছেলেণলোকে निয়ে आমি বেশ শক্কিত ছিলাম। কিষ্ঠু সে আমাকে জানালো তার স্যার বাচ্চাদেরকে শাা্যেস্তা করার কাজে সিদ্ধহস্ত আর তার স্রুল বাসের ড্রাইভারও ঠিক তাই। একটি সত্যিকারের স্কুন বাস! যেরকম টিতি শো'তে দেখা যায়।

বাসায় তখন কেবল आমি ও ডা. মার্টিনেজ। "তো, ম্যাক্স," ডিসওয়াশার খুলতে খুলতে তিনি বললেন

आমি উদ্দিন্ন হয়ে উঠলাম।
"তুমি কি কোন কিছু নিয়ে কথা বলতে চাও?"
আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখ তামাটে ও দয়ার্দ, চোখণ্েনো উষ্ণ ও সशানুভূত্রিরণ। কিন্টु आমি জানি একবার কথা বলা ৩রু করলে आমি আর থামবো না। আমি হয়তোবা ভেন্গে পড়ে কাঁদতে ৩রু করবো। তাহলে আমি আর ম্যাক্স থাকতে পারবো না, কোন কাজও করতে পারবো না, পাররো না অন্যদের দেখাশোনা করতে। অ্যাক্জেলকে উদ্ধার করাও আর সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। यদি কাজটায় ইতিমধ্যেই অনেক দেরি না হয়ে থাকে।
"তেমন কিছू বলার নেই," আমি বললাম ।
তিনি মাथা নেড়ে পরিক্ষার প্পেটুলো এক জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন। আমি কজ্পनা করছিলাম বাসায় ফিরে যাওয়ার পরও এনা ও তার মা’র সাথে বন্দুত্ব বজায় রাখার। आমি মাঝে মাঝে এসে তাদের সাথে দেথা করতে পারি...পিকনিকে যেতে পারি, ক্রিসমাস কার্ড বিনিময় করতে পারি...তই না সুনিশ্চিত এই স্বপ্নও্োলা । বাষ্তবতত ওপর থেকে আমি পুরোপুরি निয়্র্রণ হারিয়ে কেলছি। থুব তাড়াতাড়িই এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার আমার।

ডা. মার্টিনেজ ডিসওয়াশারে নোংরা প্পেট ভরতে লাগলেন। "তোমার কি কোন পারিবারিক নাম आছে?"

আমি চিত্তা করে দেখলাম। আমার যেহেতু কোন ‘অফিসিয়াল’ পরিচয় নেই তাই এ তথ্য দিয়ে তিনি তেমন কিছूই কর্রতে পারবেন না। কপালটা চেপে ধর্রলাম आমি নাস্তা খাওয়ার পর থেকেই মাথা ব্যথা করছে।
"হা," অবশেষে বললাম আমি। "নিজে নিজেই এ নাম রেরেছি ।"
আমার এগারত্ম জন্মদিনে (এ দিনটাও আমার নিজেরই বানানো) জেবকে পার্রিবারিক নামের ব্যাপারটা জিজ্ঞে করেছিন্নাম। জামি আশা করছিলাম সে বলবে, "আমার মত তোমার নামও বেচেন্ডার।" কিষ্ভ সে তা না করে বরঞ্চ বলে উঠে, "নিজেই একটা বেছে নাও।"

তো আমি এ নিয়ে অনেক ভাবলাম।
"আমার পারিবারিক নাম রাইড," এলার মাককে বললাম আমি। "অনেকটা এম্ম্রোনাট স্যালি রাইডের মত। ম্যাক্সিমাম রাইড।"

তিনি মাथা নাড়লেন। "সুন্দর নাম। তোমার মত কি আরো অনেকে आছে?"

आমি ঠেঁঁ চেপে ধরে অন্যদিকে তাকালাম। মাথাটা দপদপ করছে। আমি তাকে বলতে চাচ্ছি এটাই সবচেয়ে অম্ষস্তিকর। आমার ভেতরের কিছ্হ একটা চাইছে কাউকে সবকিছू খুলে বলতে। কিষ্ভু এটা সस্ব না । বিশেষ করে जেব যথন পইপই করে আমাদের বলে দিয়েছিিল কাউকে বিশ্বাস না করতে।
"তোমার কি সাহাय্য দরকার?" আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। "ম্যাক্স, তোমার ডানা দিয়ে কি ঢুমি উড়তে পারো?"
"অবশ্যই পারি," আমি বেশ অবাকই হলাম নিজের কষ্ঠম্বর ఆনে। এটা कि সত্যিই आমি, याকে স্টিল-মুখো বলে ডাকা হয়? হ্যা, আমাকে কथा বলানোর জন্য নানা ধরণের বুদ্ধি খাটাতে হবে তোমাকে। তারপর হয়তোবা ভাগ্য শিকে ছিঁড়তে পারে।
"সত্তি? তুমি কি সত্তিই উড়তে পারো?" তাকে একইসাথে অবাক, শক্কিত ও কিছুটা ঈর্ৰাম্বিত মনে হচ্ছে।

মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিলাম আমি। "আমার হাড়ঙনো সর্,," আমি বলতে তরু করলাম, নিজের প্রতি কিছুটা ঘৃণা হচ্ছে আমার। চুপ করো, ম্যাब্স! "সরু ও পাতলা। আমার অতিরিক্ত পেশি আছে। আমার ফুসফুসও যথেষ্ট বড়। সেইসাথে হ্রপিভ্ডটাও। এটা অনেক বেণি কর্মক্য। তবে আমাকে থেতে হয় প্রদূর ।" হঠাৎ করে আমি থেমে গেলাম, আমার গালে তথন লালচে আভা ছডড়িয়ে পড়ছে। আমার দলের বাইরের কোন ব্যক্তির কাছে এই প্রথম এত বেশি কথা বললাंম আমি। তবে যখন কাউকে বলা ७রু করি তখন আর আমার কাডডজ্ঞান থাকে না। আরেকটু হলে হয়তোবা পেন ভাড়া করে আকাশে

এই কথা লিখেও দিতাম মে, "হে প্রথিবীবাসী! আমি এক রুপান্তরিত জষ্ত্ঠ।" "কিভাবে ঘটলো এটা?" এলার মা মৃদুম্বরে জিজ্ঞেস করলেন। আপনাতেই চোখ জোড়া বঙ্ধ হয়ে গেল আমার। একা থাকলে হয়তোবা কানে शাত্চাপা দিতাম। খভ্ভিত ছবি, স্দৃতি, ভয়, ব্যথ-সব একসাথে মাথার ভিতর ভিড় করতে লাগলো। তোমদের মনে হয়, সাধারণ টিনএজারদের বয়ঃসক্ধিকালের সমস্যা না জানি কত ঝামেলার। একবার অন্যের ডিএনএ निয়ে বেঁচে থেকে দেখোই না, বে ডিএনএ আবার স্নুনপায়ী প্রানীদেরও না । "মনে নেই," জবাবে বলনাম তাকে। কধাটা মিথ্যা।

## অ \＆$\ddagger$ 〇য় 8ゝ

ডা．মার্টিন্জেকে বিপর্যস্ত দেখান।＂ম্যাক্স，তুমি নিচিত আমি কোনভাবে সাহায্যে আসতে পারবো না？＂

আমি মাথা নাড়লাম। বেশ বিরক্ত বোধ করছি；নিজের ওপর，তার ওপরও।＂নাহ। ব্যাপারটা তো শেষ হয়ে গেছে। কিষ্ভু আমাকে এখান থেকে যেতে হবে। কিছু বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং ব্যাপারটা খুব তুরুত্বপূর্ণ＂
＂তুমি তাদের কাছে কিভাবে যাবে？আমি তোমাকে লিফট দিতে পারি ।＂
＂না，তার দরকার নেই，＂আহত কौौধটা চেপে ধরে বললাম আমি। ＂আমার ওখানে，উম．．．উড়ে যেতে হবে। তবে মনে হয় না এর্থনি ওড়াওড়ি করতে পারবো আমি ।＂

ডা．মার্টিন্জে কপাল ক্ঁচকে ভাবতে লাগলেন।＂ক্ষত পুরোপুরি সারার আগে যদি আবারো আঘাত পাও তাহলে তা বিপজ্জনক হবে। ক্ষতের ভয়াবহতা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এক্স－রে করনে ব্যাপারটা বুঝা যাবে।＂

আমি তার দিকে গষ্টীর মুখে তাকালাম।＂আপনার কি এক্স－রে ভিশন আছে？＂

তিনি চমকে উঠে হাসলেন । তার দেখাদেথি আমার মুখেও হাসি ফূটে উঠলো।
＂না। আমাদের সবার মধ্যে অতিমানবীয় শক্তি নেই，＂ঠাঁ্টার ছলে বললেন তিনি।＂কিষ্জু এক্স－রে মেশিন ব্যবহারের সুযোগ কমবেশি আমাদের সবারই আছে।＂

ডা．মার্টিনেজ আরেকজন ডাক্তারের সাথ্থে প্র্যাকটিস করেন। আজ তার ছ্রি，তবে হঠাৎ অফ্সিসে হাজির হলে কেউ কিছূ মনে করবে না । তিনি আমাকে একটি উইন্ডব্রেকার দিলেন পরার জন্য ।
＂হাই，বক্ধুরা，＂অফ্সিসে ঢুকে সবার উদ্রেশ্যে বললেন ডা．মার্টিনেজ।＂এ হচ্ছে এলার এক ব㦾। সে পখর ডাক্তারদের ওপর একটা রিপোর্ট লিখছে। তাই ভাবলাম আমার অফিসটা তাকে একট্দ ঘুরিয়ে দেখাই।＂

কাউন্টারের পেছনে বসা তিনজন আমার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো । দেখে মনে হচ্ছে তারা কথাটা বিশ্বাস করেছে। হয়তোবা সত্যিই

করেছে ।
তবে সেকেন্ড দুয়েক পর অমি দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে এবং পুরো শরীরে বয়ে বেড়াতে লাগলো ব্যাধ্যাতীত आতন্क।

এবটা লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
আর সে ঐ বিজ্ঞানীদের মতই সাদা কোট পরে আছে।
ডা. মার্ডিনেজ আমার দিকে ফিরে তাকালেন। "ম্যাক্স?"
आমি তার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। তিনি আষ্ডে করে আমার হাত ধরে এবটা পরীী্ষাগারে ঢূকালেন । "এখানেই আমরা রোগীদের দেখি," তিনি দরর্জা লাগিয়ে হালকা সুরে বলে উঠলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার গলা নামিয়ে বললেন, "ম্যাক্স, কি ব্যাপার? कि হয়েছে?"

জোর করে ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিলাম আমি, হাতের যুঠিটাও খুললাম। "গক্ধের জন্য কি রকম জানি লাগছছ," ফিসফিসিয়ে বললাম, কিছুটা লজ্ছিত। "কেমিক্যালের এই গঙ্ধটা অনেকটা ল্যাবের মত। আর সাদা কোট পরা ওই লোকটা। আমার এখান থেকে যেতে হবে, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি যাওয়ার মত কোন রাস্তা কি আছে?" আমি একটা জানালার দিকে তাকালাম।

তিনি সাভ্বনার সুরে আমার পিঠে হাত বুলালেন। "তুমি এখানে একদম নিরাপদ। আমি তাড়াতাড়ি করে একটা এক্স-রে নিয়ে নেই? তারপর আমরা চলে যাব, ঠিক आছে?"

आমি ঢোক গিनতে চাইলাম, কিন্তু মুখ একদম ৩কনো। পাল্না দিয়ে বুকটাও ধুকপুক করা ঔরু করেছে।
"পिজ, घ्याख्স।"
आমি অনেকটা জোর করে মাথা নেড়ে সশ্মতি জানালাম। তখন ডা.মার্চিনেজ আমাকে সতর্কভাবে টেবিলে তইয়ে দিলেন। আমার মাথার ওপর এবটা মেশিন । মনে হলো, আমার স্নাযুুুো সব ছিंড়ে যাবে।

তিনি घর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি মৃদু उ৫ন ওনলাম, তারপর সব শেষ।

দুই মিনিট পর তিনি আমাকে একটি বিশাল কালো শিট দেখালেন যেখানে आমার কাঁ4, বাহ ও ডাनার কিছू অংশ দেখ্য यাচ্ছে। দেয়ালের একটা গ্থাস বক্সে ఆটা টাগ্গিয়ে জানো ফেনলেন তিনি। ছবিটা এখন অনেক পরিষ্ষার।
"দেথো," তিনি আমার শোন্ডার বেডে টোকা মেরে বললেন। "এই হাড়ঁটা ठिক आছে। ชুমাত্র পেশিতেই সামান্য कতি হয়েছে-এই যে এখানে সেখানে ছেঁড়া টিস্যু দেথা यাচ্ছে ।"

आমি মাথা নাড়লাম।
"আর তোমার ডানার হাড়," তিনি নিছূ স্বরে বলে চললেন, "একদম ঠিক আছে ! দুর্তাগ্যজনকভাবে, পেনিজনিত ক্ষতি সারতে অনেক সময় লাপে। তবে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার স্ষত সারার শ্ষমত অন্যদের চেয়ে অনেক দ্রতত "

তিনি ভুরু ক্রंচকে এজ্স-রে রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "তোমার হাড়刃ুলো কী সরু ও হালকা," বিড়বিড়িয়ে বললেন তিনি। "সত্যিই সুদ্দর। এবৃহহহ। এটা কি জিনিস?"

তিনি একটা উজ্ঘ্বন সাদা স্কোয়ারের দিকে আঙ্ুুলি নির্দেশ করেছেন। এটা আधা-ইঞ্পি প্রশ্বষ్ু এবং আমার হাতের কজিতে আটকানো। "এটা তো কোন গহনা না, তাই না?" তিনি আমার দিকে তাকানেন। "তবে কি এটা উইন্ডব্রেকারের জিপার?"
"ना, আমি তো ওটা খুলে ফেললাম ।"
ডা.มার্টিনেজ 《ুঁকে চোথ ক্ষৃকে ছবির দিকে তাকালেন। "এটা...এটা দেখতে অনেকটৃ"" তার কঠ্ঠস্বর মাঝপথেই থেমে পেল।
"কি?" আমি কিছूটা উদ্দিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলাম :
"এটা একটা মাইচ্রোচিপ," তিনি কিছুটা দ্মিধার সুরে বললেন। "আমরা এরকম জিনিস সাধারণত জীব-জষ্তুর দেহে দूকাই যাতে হারিয়ে গেলে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়। এটার ভেতরে ট্বেসারও আছে। যার ফলে এর মাধ্যমে ঘুব সহজেই দ্র্যাক করা যাবে।"

## অ \&

আমার মুখে নেমে আসা ভীতি য্যেন কিছ্ৰুা যেন সতর্ক করে তুললো ডা.মার্টিনেজকে।
"আমি বলছি না যে এটাই সেই মাইত্রেমচিপ," তিনি দ্রতত যোপ করলেন। "তবে দেখতে অনেকটা সেরকমই লাগছছ।"
"বের করে আনুন," কর্কশ কণ্ঠে বললাম आমি। তারপর হাতা अটিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। "দয়া করে এখনই ওটা বের করে আনুন " "

তিনি আবারো এক্স-রে’র দিকে তাকালেন; বেশ কিছুম্মণ সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করনেন।
"দুঃখিত, ম্যাক্স," অবশেবে বললেন তিনি। "আমার মনে হয় না এটা সার্জিকালি বের করা সম্ভব। দেখ্থে মনে হচ্ছে এটা অনেক আগে ভেতরে ছুকান্ো হয়েছিল যখন তোমার হাত ছিল বেশ ছোট। কিম্ভু এখন পেশি, নার্ভ ও রক্ত-কণিকা এমনভাবে এর চারপাশে গড়ে উঠেছে বে যদি আমরা ওটা বের করার চেষ্ঠা চালাই তাহলে হয়তোবা হাতটা হারাতে হতে পারে তোমাকে "

তোমদের হয়তোবা মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের সাথে জীবন-যাপন করতে করতে आমি অভ্যুস্তু হয়ে পড়েছি, কিষ্ঠু আসলে আমি বেশ অবাকই হলাম এটা দেথ্থ যে এত দৃরে থেকেও স্কূলের ঐ পিশাচরা আমার ওপর ঠিকই থবরদারি করতে পারছে।

কিন্ভ আমি এত অবাকই বা হনাম কেন? নিজেকে তিক্তুতার সাথে জিজ্ঞেস করলাম। দুদ্দিন আগেই তো তারা অ্যাঞ্জেলকে কিডন্যাপ করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো। অ্যাষ্ভেলের ছোট হাসিমুখখানা আমার মনের পর্দায় डেসে উঠলো। দীর্ঘশ্পাস ফেললাম আমি।

তখনই ওয়েটিং রুম থেকে বেশ কয়েকজন মানুষের কঠ্ঠম্বর তনা গেন।
ভয়ে যেন জমে গেলাম आমি।
ডা. মার্টিনেজ আমার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ক্ঠম্বরఆলো ওনলেন। "এ নিশ্য়় তেমন কিছুই না, ম্যাক্স," তিনি শান্তম্বরে বললেন । "তবে কিছূফণণের জন্য তুমি এখানে ডূকে থাকো।"

ওই ঘরেরই একটা ছোঁ দরজার ওপাশ্ ঔষধের স্টোরেজ আছে। বেশ কয়েকটা সাদা কোট ভেতরে বুলছে এবং আমি ওওলোর পিছনে একদম দেয়ালের গা ঘেঁষে আশ্রয় নিলাম।

ডা: মার্তিনেজ আলো নিভ়িয়ে দরজা বক্ধ করে দিলেন। প্রায় বিশ সেকেন্ড

পর आমি পরীক্ষাগারে মননমষের কঠ্ঠম্বর ఆনতে পেলাম।
"কি হচ্ছে এখানে?" ডা.মার্টিনেজ তীক্ক ম্বরে বলে উঠলেন। "এটা একটা ডাক্তারের অফিস!"
"দूঃখিত, ম্যাম," একটি কধ্ঠম্বর বনে উঠলো। অতিরিক্ত মোলায়েম লোকটার গলা । আমার বুক ধুকপুক করা তরু করলো।
"ম্যাম না, ডাক্তার!" চড়া গनায় বললেন তিনি।
"দুঃখিত, ডাক্তার," আরেকणি কঠ্ঠম্বর বললো। এর গলা যথেষ্ট সংযত ও শান্ত। "কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য কমা চাচ্ছি। আমাদের দেণে আতঙ্কিত হওয়ার কিছू নেই। আমরা হচ্ছি স্থানীয় আইনশশ্ষ্ণলা বাহিনীর সদস্য।"
"আমরা অম্বাজাবিক কিছ্র জিনিসের খোজ করহছি," প্রথম কঠ্ঠম্বরটা বললো। "স্রেফ সতর্কত হিসেবে। দুঃখিত, এর চেয়ে বেশি কিছ্ বলডে পারছ্ না ।" লোকটা রুঝাতে চাচ্ছে এ সবকিছू টপ সিত্রেট সরকারি কাজকারবার।

घরে নীরবত নেমে আসলো। ডা.মার্তিনেজ কি তাদের কথা বিশ্বাস করেছেন? তিনি অবশ্য প্রথম ব্যক্তি হবেন না। ওহ্, ঈশ্বর...

বক্সে টাঙানো এক্স-রে রিপোর্টের কথা হঠাৎ করে মনে পড়লো আমার। চমকে উঠ্ঠে আমি মুথে হাতচাপা দিলাম। आমার পেট শড়ুজ় করে উঠলো। হয়তোবা পরবর্তী মিনিটেই আমাকে লড়াইত্যে নেমে পড়তে হবে। কিষ্ভু এই আঁধারে নড়াই করার মত কোন সম্টাব্য অস্ఘ্রও भুজে পাওয়া যাচ্ছে না। চিত্তা কর্রে, চিত্তা করো...
"অস্বাভাবিক বলতে কি বুঝাচ্ছেন?" ডা.মার্তিনেজ কাটা কাটা ম্বরে জিজ্ঞেস করুলেন। "একটি যুগল রুধধনু? আধা সেন্টেরও কম মূল্যের গ্যাসোলিন ? সুস্বাদ সুগার-ফ্রি সোডা?"

চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারলাম না আমি। কি চমৎকারভাবেই না সবকিছ্ সামাन দিচ্ছেন তিনি! আর কথা ఆনে মনে হচ্ছে ইরেজারদেরকে তিনি সহ্যই করতে পারছেন না।
"नা," কিছ্মহ্ম পর দ্বিতীয় কঠ্ঠম্বরটা বলে উঠলো। "অম্বাভাবিক মানুষ। বাড়ির আশেপাশে হঠাৎ করেই অচেনা আপন্তকদের উপস্থিতি। যেসব টিনএজারদের আপনি চেনেন না অথবা যাদেরকে আপনার সন্দেহজনক মনে হয়। অথবা, এমনকি অস্বাভাবিক জজ্জও হতে পারে।"
"আমি একজন তেটেরিনারি সার্জন," ডা.মার্টিনেজ শীতল কষ্ঠে জবাব দিলেন। "সত্যি কথ্থা বनতে কি, আমি আমার রোগীর মালিকদের খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্যও করি না। আশেপাশে অচেনা আগষ্ঠকদের

আনাগোনাও লক্ষ্য করি নি আমি। আর অম্বাভাবিক জষ্টর ক্ষেত্রে একথাই বলতে পারি যে গত সপ্তাহে জরায়ুর সমস্যায় আক্রান্ত একটি গাভীর চিকিৎসা করি आমি। এই তথ্য কি কোন উপকারে আসলো আপনাদের?"

নীরবতা । আমি অবশ্যই ডাক্তারের রাগের কোপে পড়তে চাই না।
"উম..." প্রথম কঠ্ঠম্বরঢি জবাবে বললো।
"এথন यদি आপনারা आমায় একটू রেহাই দেন, আমি এখানে কাজ করছছ,"" মাপা ম্বরে বললেন তিনি। "বের হবার দরজা আপনাদের পিছন্ে
"यদি आপনি অম্বভাবিক কোন জিনিস দেথেন বা তনেন, তাহলে দয়া করে এই নাম্ষারে खোন করবেন। সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। বিরওু কর্রার জন্য দूঃখিত।"

ভারি পদশব্দ आस्大ে আস্তে মিলিয়ে গেন। মিনিটখানেক পর সামনের দরজা সশব্রে বন্ধ হলো।
"আবারো ঐ লোক দুটাকে দেখলে পুলিশে খবর দেবে," ডা.মার্টিনেজ রিসিপশনিস্টকে বললেন।

তিনি এসে আমাকে স্টোরেজ থেকে বের করলেন। তারপর গভ্টীর মুখে আমার দিকে তাক্য়ে রইলেন।
"ふ লোকজুলো খারাপ," তিনি বললেন, "তাই না?"
আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম। "আমার এথন চলে যাওয়া উচিত।"
তিনি প্রবन বেপে তার মাथা নাড়নেন। "কালকে সকালে যাবে। এতে আরো এক রাত বিশ্রাম নিতে পারবে তুমি। প্রমিজ করো?"

আমি মুখ भুলে তর্ক করতে চাইলাম কিন্জ শেষ পর্যত্ত মুখ ফূটে বেরিয়ে এলো, "ঠিক आছে। প্রমিজ।"

## অ\&丁†য় 8৩

"নাজ, শেষবারের মত বলছি, চিস্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেেো। এটা একটা ফাनতু আইডিয়া," ফ্যাং বললো। "একটা জঘন্য আইডিয়া।"

ভেতরে তেতরে নাজ বেশ অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে ফ্যাং এখনো তার পিছু ছাড়ে নি। সে অবশ্য বেশ কয়েকবার ভয় দেখিয়েছে তাকে। কিষ্ঠ যথন দেতেছে নাজ হুমকি-ধামকিতে মোটেও গা করজে না তথন মুখ গোমড়া করে পিছু পিছ্র আসছে।

এヌন তারা একটা টেলার হোমের কিনার ঘেঁেে আছে। একটা ঠিকানা মনে আছে নাজের আর ঢিপিক্কো এতই ছোট যে ঠিকানাটা খুঁজে পেতে থুব বেগ পেতে হয় নি। তবে নিজের প্রত্যাশার সাথে ঠিক মিলাতে পারছে না নাজ।

টেলার পার্কটা বেশ কয়েকটা সারিতে বিতক্ত। বেশিরভাগ সারিতে কাঠের সাইন দেয়া। সেসব সাইনে নাম দেখা যাচ্ছে রোডরানার লেন, সেণরো জ্রিট।
"এদিকে आসো," ফ্যাং নরম কণ্ঠে বনলো। "আমি চাপারাল কোর্ট দেখতে পাচ্ছি।"

ব্রোপঝাড়, লতাপাতা ও পরিত্যাক্ত গাড়ির কস্কাল মাড়িয়ে তারা সামনে এগিয়ে গেল। এর চারদিকে কোন বেড়াও নেই।

সবচেয়ে শেষের বাড়িটিতে নাজ ঠিকানা লেথা দেখতে পেল ৪৬২৫। সে ঢোক গিললো। তার বাবা-মা হয়তোবা ওथানেই আছেন। কয়েকটা পেইন্টের ক্যান সরিয়ে, সে ও ফ্যাং একটা বাতিল গাড়ির পাশে হাঁদ গেড়ে বসলো।
"তারা তো এখান থেকে চলেও যেতে পারে?" বহুবার করা প্রশ্নটা আবারো করলো ফ্যাং। "হয়তোবা তোমার বুঋতে ভুন হয়েছে, এ লোকঞলোর সাথে তোমার আসলে কোন সর্ম্পকই নেই?" তারপর অস্ষভাবিক ন্ম্যতায় সে যোগ করলো, "यদি তুমি টেস্ট-টিউব বেবি না হয়েও থাকে যে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ত্বুও তোমাকে অন্যের কাছে তুলে দেবার তো কোন কারণ থাকতে পারে তাদের? এখন তারা তোমাকে গ্রহণ নাও করতে পারে।"
"তোমার কি মনে হয় ব্যাপারটা আমি ভেবে দেথে নি?" সে রাগতস্বরে

জবাব দিলো। "আমি এটা ভালো করেই জানি! কিষ্ু আমাকে চেষ্ঠা করে দেখতে হবে। यদি ফ্ীীণত্ম কোন আশা থেকে থাকে তুমি কি চেষ্টা করতে ना?"
"आমি জানি না," কিছूझ্ষণ নীরব থাকার পর উত্তর দিলো ফ্যাং।
"এর কারণ তোমার জীবন্ে অনা কারোর প্রয়োজন নেই," নাজ বাড়িæ্কোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো। "কিিষ্ট আমি তোমার মত নই। জামার জীবনে মানুষের প্রয়োজন আছে।"

ফ্যাং নীর্রব রইলো।
গাছপালা ও গাড়ির দগলে তারা সামনে ভালো ভাবে দেঈতে পারছে না। উত্জেজনায় রীতিমত কাঁপছছ নাজ।

ফ্যাং হঠাৎ চঞ্ধল হয়ে উঠলো। তখন নাজ ๒নতে পেল দরজজ থোলার শব্দ । সে দেখলো একজন মহিলাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে। নাজ দ্রొত তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেথে নিলো তাদের দুজনের ত্বক মিলে কিনা । কিছ্রুটা মিলে। তবে বলা কঠিন। মহিনাটি সামনের উঠানে বেরিয়ে এসে লন চেয়ারে বসলো।

তার কৌকড়ানো চূল তেজা তেজা, কঁধ九ে জড়ানো একটি তোয়ালে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো সে। তারপর একটা সোডার ক্যান খুললো।
"কোক। এটা এখন আর কেউ ৩খুমাত্র ব্রকফাস্টেই ব্যবহার করে না," ফ্যাং ফিসফিসিয়ে বললো। নাজ তাকে কনুই দিয়ে ऊঁতো মেরে চূপ করিয়ে দিনো।

হুম । বেশ অज্রুত লাগছে। তার একটা অংশ মনে মনে চাইছে এ যেন তার মা না হয়। ভালো হত यদি মহিলাটি কূকি ভর্তি কোন बে রোদে ৩কাতে দিত अপ্রা বাগানের পরিচর্যা করুো অথবা ওরকম কিছू। মানে মা’রা সাধারণত यা করে থাকে। কিষ্ঠ তার অন্য অংশ চাইছে এ যেন ওর মা-ই হয়। নাই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো।

নাজ্জের উচিত সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা, "দশ-এগারো বছর आগে आপনি কি মনিক নামে आপনার কোন মেয়েকে হারিয়েছিলেন?" হা, এইভাবেই তার বলা উচিত। তথন মহিনাটি উত্তরে বলবে, "তোমরা কি কিছ্র খুঁজো, বাছারা? দেন্েে তো মনে হচ্ছে তোমরা তা পেয়েও গেছো।" তাদের পেছন থেকে ইরেজারদের হাসির আওয়াজ ভেসে এলো।

## অ ধ丁†য় 88

নাজ পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তিনজন ইরেজার তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। প্রথম দিকে ওদেরকে দেখতে অনেকটা পুরুষ মডেলের মত নাগছিন। কিন্জু কিছুฒ্ষ পর তাদের মুখের গড়ন বিশ্রীভাবে বেড়ে গেল, রক্তাক্ত মাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো তীক্ষ দাঁত এবং হাতের নখ পরিণত হলো পখর স্ফুরধার নখরে।
"আরি," ফ্যাং অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো।
নাজ ডু ক্চকে নেতা গোছের ইরেজারটার দিকে তাকালো। তার চোথ বিশ্ময়ে বড় হয়ে গেছে। "আরি!" সে বললো। "তूমি তো পিচ্চি একটা বাচ্চা ছিলে!"

কथাটা তনে আরি হাসলো। "আর এখন আমি প্রাক্তবয়স্ক এক ইরেজার," সে বললো। খেলার ছলে দাঁত দিয়ে চূকচ্র জাতীয় শব্দ করে উঠলো সে। "আর ঢूমি এক বাদামী ৩করছানা । ইয়াম ।"
"তোমার এ কি হান করেছে তারা?" নাজ ম্দু গলায় বললো। "আমি দুঃখिত, आরি।"

সে ভু ধূঁচকে তাকালো। "এই সমবেদনা নিজের জন্য রেণে দাও। আমি তাই হয়েছি যা সবসময় হতে চেয়েছি। आর তোমাদের জন্য आমি কিছ্ খবর নিয়ে এসেছি।" সে তার জামার आস্তিন ওটালে বেরিয়ে আসলো পেশিবহৃল হাত। "তোমাদের পাহাড়ের ওই বাড়িটা এখন স্রেফ কয়লা ছাড়া আর কিছুই না। তোমাদের বभ্পুদের অবস্থাও সগ্নি। তোমরাই কেবল বেঁচে-বর্তে আছে আর এষন তোমরা আমাদের হাতে বদ্দী।"

কथাটায় ইরেজাররা খুব মজা পেল । তারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলো। এদিকে নাজের মাথায় তখন নানান চিত্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তোমরাই কেবল বেঁচে-বর্তে আছো? তার মানে কি অন্যরা মারা গেছে? তাদের বাড়িও পুড়িয়ে ফেলা হর়েছে?

সে কौদা তরু করলো। হাজার চেষ্ঠা করেও কান্না রুসতে পারলো না সে । একসময় সে বাচ্চাদের মতই কौঁদতে থাকলো।

সে উদ্দিন্ন হয়ে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালো। কিন্টু ফ্যাং তখন জার্রিকে দেখছে; তার হাত মুষ্বিব্জ, চোয়ান টানটান শক্ ।
"পিনহইন," বিড়বিড়িয়ে বলে উঠলো ফ্যাং।
কথাটা তনে আরি ডু কুঁককলো। নিষচয়ই ভাবছছ, পিনহহইলের মানে কি।
"প্রথমে শলা’র জন," নাজও বিড়বিড়িয়ে জবাব দিলো। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না এত সাহস কোথা থেকে পেল সে। দলের বাদবাকি সবাই মারা গেছে? এটা হতে পারে না। কোনমতেই হতে পারে না!
"তিন গোনা পর্যষ্ত," ফ্যাং নির্বিকার মুখে বললো। এর মানে আসলে এক গোনা পর্য্ত।

"এক," দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে বললো ফ্যাং। তৎফ্ষণাৎ নাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিতীয় ইরেজারটির রুকে ধাকা মারলো। হঠৎৎ সজোরে ধাকা খেয়ে ইরেজারটি সোজা শনা ক্যাকটাসের উপর গিয়ে পড়লো। ক্যাকটাসের তিন ইঞ্চি পরিমাণ কঁটা শরীরে চুকে গেলে অনেকটা নিয়ক্র্রণহীন ট্রেনের মত তার্বরে চিৎকার করে উঠলো সে ।

পরবর্তী সেকের্ডে নাজ নিজের শরীর বাতাসে ভাসিয়ে দিলো, মনে মনে প্রার্থনা করছে যাতে ফ্যাং তাকে শূন্যে ধরে ফ্রেলে ।

ধরুলো সে ঠিকই। হাত দूটো ধরে ফ্যাং তাকে ঘুরাতে লাগলো। घুরন্ত অবস্থায় সে পা দিয়ে লাথি মারলো আরি’র গলায়। লাথি খেয়ে আরি’র প্রায় বেহৃশ হওয়ার দশা হলো; ভালো করে সে নিঃশ্বাসও নিতে পারছিল না।

এরপর ফ্যাং তার সর্বশক্তি প্রত্যোগ করে নাজকে ঘুরাতে লাগলো। আর নাজ তার ডানা মেলে রেখে ইরেজারদের মেরে যেতে থাকলো।
"তোরা আমার হাতে মরবি, কীটের দল," आরি হিসহিসিয়ে বললো। তারপর ফ্যাংয়ের পা नক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। ধাক্কা সামनाতে না পেরে দুজনই হ্মড়ি খেয়ে মাট্টিতে পড়ে গেল। এরপর ফ্যাংয়ের বুকের উপর বসে থেকে ধমাধম ঘুষি চালানো খরু কনলো সে। একসময় ফ্যাং়্যের নাক ফেটে রক্তু পড়তে দেথা গেল। ভয় পেয়ে মুখে হাত চাপা দিলো নাজ। দ্বিতীয় ইরেজারটি সজোরে লাথি মারন্ো ফ্যাংয়ের বুকে; একবার, দু’যবার, বারবার।

নাজের মাথা খারাপ হওয়ার দশ-এ তো রীতিমত এক বিপর্যয়। টেনার পার্কের अধিবাসীরা বে কোন সময় তাকে দেথতে পাবে গাছের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। ফ্যাং আরেকটা ঘুষি খেল, তার মাথা দু'পাশে পেড্রুলামের মত দুলছে। তারপর সে আরি’র মুখে রক্তমাখা থুতু মারলো। অরি গর্জন ছেড়ে তার দু হাত প্রচঞ জোরে নাস্য়্যে আনলো ফ্যাংয়ের পাঁজরে। হুশ শদ্দ করে ফ্যাংয়়ের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসার শক্দ ৫নলো নাজ।

কি করা যায়? সে যদি এখন মাটিতে নেমে যায় তাহলে তারও একই দশা হবে। সে যদি কেবন...

তখन তার মনে পড়লো মাত্তে পড়ে থাকা স্প্রে পেইন্টের ক্যানের কথা। इয়তোবা ওতুলো খালি । হয়তোবা না।

মূহূর্তেই সে নিচে নেৰে হাতের কাছে বে ক্যান পেল সেটা নিয়ে নিল। जারপর आবারো শৃন্যে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে উঠে গেল। সে ক্যানটা ভালোমত ঝাঁকি<্যে কয়েক ফূট নিচে নেমে आরি'র মুথ বরাবর সই করলো। সবুজ রং বাতাস কেটে নিচে নেমে গেন। চিৎকার করে आরি উঠে দাঁড়ানো, নখরযুক্ত হাত দিয়ে তখন সে পাগলের মত চোধ ঘষছে।

চোথের পলক ফেলার আগেই ষ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে ডানা মেনে নাজের দিকে রওয়ানা দিলো। নাজ আরেকজন ইরেজারের মুধে রং মারতে পারলো। তারপর ফূরিয়ে গেল সব রং। তখন শূন্য ক্যানটাই সে ছুঁড়ে মারলো आরির মাথায়। आরির স্বাস্থবান সবুজ চূলে লেপে তা घাট্টেতে পড়ে গেল।

ততক্ষণে নাজ ও ফ্যাং অনেক উপরে উঠে গেছে। आরি তখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিষ্ভ তার সাগরেদ মাট্তিতে বসে থেকে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটাচ্ছে ও চোখ থেকে রং মুছছে। আর ক্যাকটাসের ওপর পড়া ইরেজারটির অবস্থা আরো ভয়াবহ। রক্তের লাল রং ও সবুজ রংফ্যের পেইন্টে ইরেজাররা মাখামাথি।
"তোরা শীঘইই মরবি, কৃ্্সিত জষ্টর দল," হিসহিসিয়ে বললো আরি। তার চোখ রক্ববর্ণ आর লম্মা হনুদ দাঁত যেন মুথ্ই রঁটছে না।
"ওহ, आর তूমি यেন কূeসিত জষ্জু না," নাজ অনুত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো। "নিজের চেহারা একবার আয়নায় দেণে নিয়ো, কৃক্র কোথাকার!"

आরি জ্যাকেট হাত্ড়ে পিস্তন বের কন্রলে নাজ ও ফ্যাং অনেকটা উক্কার বেগে সেখান থেকে উড়ে চলে আসলো। নাজের কান ঘেষষে একটা ঞুলি গেল। ম্বত্যুর সেরকম কাছাকাছিই চলে গিত্যেছিল সে।

যখন তারা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে, তখন স্বস্তির নিঃঃ্বাস ফেলে নাজ বললো, "আমি দুঃথিত, ফ্যাং। আমার ভুলের কারণেই তুমি এমন মার থেলে "

ফ্যাং থুহু মেরে আরো রক্ত ফেললো । সেই রক্েের কোঁটা ধীরে খীরে নিচে পড়তে থাকলো। "তোমার কোন ভুল ছিল না," সে বললো। "ত্মি তো স্রেফ বাচ্চা একটা মেয়ে ।"
"চলো বাড়ি যাই," নাজ বললো।
"তারা না বললো ওটা পুড়িয়ে ফেলেছে," ফ্যাং ঠেঁট থেকে রক্ত মুছতে মুছতে জবাব দিলো।
"না, আমি ওই বাজপাখিদের ওহার কথা বনছি," নাজ বনলো।

## অ\&丁†য় 8®

অ্যাঞ্রেল অপলক চোথে তাকিয়েই থাকলো জেব বেচেল্ডারের দিকে।
সে জেবকে চেনে। চার বছর বয়সে সে শেষবার জেবকে দেখে। কিষ্তু তবুও সে ভালোই মনে করতে পারে তার মুখ ও হাসি। সে আরোও মনে করতে পারে জেব তার জুতার ফিতা লাগিয়ে দিচ্ছে, লুকোচূরি খেলছে, পপকর্ন বানিয়ে দিচ্ছে। একবার পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিল সে, জেব সাথে সাথে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল তাকে। ম্যাক্সও তাকে সময় সময় খনিয়েছে জেবের ভালোমানুষির বর্ণনা ও কিভাবে সে স্কুলের খারাপ মানুষদের কবল থেকে তাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে। কিভাবে সে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায় আর তারা সবাই মনে করতে থাকে যে জেব মারা গেছে ।

কিষ্জু সে ঝেঁচে আছে! এবং সে এখানে! সে ফিরে এসেছে আবারো তাকে রহ্মা করতে! আশায় মনটা ভরে গেল তার। দৌড়ে তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য প্রায় চলেই যাচ্ছিল অ্যাপ্রেল।

দাঁড়াও । একটু চিষ্তা করো । এর মাঝে কি একটা যেন ঠিক নেই।
জেবের মনের কথা পড়তে পারছে না সে, একদম ধৃসর শূন্যতা । আগে কখনোই এরকম ঘটে নি। তাছাড়া, জেব বিজ্ঞনীদের মতই সাদা কোট পরে আছে। তার গা থেকে এন্টিসেপ্টিকের গন্ধও ভেসে আসছে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সে এখানে বিজ্ঞানীদের একদম নাকের ডগায় আছে। মাথা ঘুরছে তার, এত তথ্য নিতে পারছে না সে। চোথ পিটপিট করে তাকিয়ে চেষ্টা চালালো এই রহস্য ভেদ করবার।

জেব তার সামনে হাঁট গেড়ে বসে। তারপর পিছন থেকে কিছু একটা সামনে নিয়ে আসলো সে ।

অ্যার্রেন ফাঁকা চোথে তাকালো জিনিসটার দিকে।
টে-ভর্তি খাবার। জিভে জল আসার মত অনেক খাবার ওখানে সাজিয়ে রাথা, গরম ও ধোঁয়া উড়ছে । ফ্মুধা যেন চাগিয়ে উঠলো অ্যাध্রেের ।

সে টের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তার মগজে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে নানান ধরণের চিত্তা-ভাবনা ।

এক, জেবকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখন ওদের দলে চলে গেছছ 1 স্কুনের অन্যান্য সাদা কোটধারী বিজ্ঞানীদের মত সেও এখন একজন শক্র ।

দুই, ম্যাক্সকে সবকিছু জানানোর আগে অপেক্ষা করা উচিত। খবরটা

ఆনে ম্যাক্স এতই হতাশ ও মানসিকভাবে আহত হবে বে অ্যাঞ্জেল কল্পনাও করতে পারছে না । সে চায় না ম্যাক্স এভবে আহত হোক।
"অ্যাক্রেল, তোমার গিদে লাগে নি? এর আগে তো তোমাকে খুব বেশি খাবারও দেয়া হয় নি, তাই না?" জেবকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। "তারা যথন আমায় বললো যে তোমাকে খাওয়াচ্ছে, আসলে তারা ব্যাপারটা ভালোমত বুঝতে পারে নি, সোনামণি। তারা তো আর তোমার খাদ্যাজাসের কথা জানে ना।"

জেব মৃদু হেসে মাথা দুলালো। "আমার মনে আছে একবার আমরা দুপুরে ইট ডগ খাচ্ছিলাম। সবাই দুটা করে খাচ্ছিলো। কিস্টু তুমি, তুমি একাই চারটা সাবাড় করে দিলে।" সে আবারো হেসে অ্যাঙ্জেের দিকে বিশ্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালো। "তুমি তখন ল্রেক তিন বছরের। চারটা হট ডগ!"

জেব «্ঁঁকে খাবারের ঝ゙টা আরো সামনে বাড়িয়ে দিলো যাতে তা অ্যাঞ্রেলের একদম নাকের নিচে থাকে।
"ব্যাপারটা হচ্ছে, অ্যাঞ্রেল, বয়স অনুপাতে তোমার উচিত দিনে তিন হাজার ক্যালরি গ্রহণ করা। কিষ্টু आমি নিচিচ তুমি এক হাজার ক্যালরিও গ্রহণ করহছো না !" সে आবারো তার মাথা নাড়লো। "এখন आমি যখন এখানে আছি তখন এটার পরিবর্তন হবে। আমি দেখবো তারা যেন তোমার সাথে ঠিকমত আচরণ করে, ঠিক আছে?"

অ্যাঞ্জে চোখ ছোট ছোট করে তাকালো। এটা একটা ফাঁদ। ম্যাক্স সবসময় এ ধরণণে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে আসছে। তবে ম্যাক্সও নিচয় কধ্নো অনুমান করেনি যে এরকম কিছू জেবের নিকট থেকে আসতে পারে।

কোন কथা না বলে অ্যাঞ্রেল উঠে দাঁড়ালো। তারপর বুকে হাত দিয়ে জেবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। সে চেষ্টা করুলো খাবারের দিকে না তাকাতে, এমনকি গঙ্ধও না ய゙কতে। অবশ্য জেবকে দেৰে সে এতই অবাক হয়েছে বে ফ্রেধা আপনা-আপনি উধাও হয়ে গেছে। তাছাড়া, জেবের ভাবনা পড়তে না পারাটাও তাকে ষক্ধে ফেলে দিয়েছে।

জেব বিষন্ন হাসি হেসে অ্যাঞ্জেলের হাঁটূতে মৃদূ চাপড় মারলো। "সবকিছু ঠিক আছে, অ্যাক্রেল। থেয়ে নাও। তোমার খাবারের দরকার আছে। তুমি ভালো বোধ করো এটাই আমি চাই।"

সে চেষ্ঠা করলো তার মনের হতাশা মুখে প্রকাশ না করার।
দীর্घশ্শাস ফেলে জেব একটা সাদা পেপার ন্যাপকিন খুলে। তারপর ওখান থেকে ফর্ক বের করে খাবারের পেটে রাখলো। এথন অ্যাঞ্জেকে ল্রেফ বুঁরে হাত বাড়াতে হবে...
"আমি জানি তোমার কাছে সবকিছু বিল্রান্তিকর ঠেকছে, অ্যাধ্রেল," জেব শান্তম্বরে বনলো। "তোমায় সব কথা এখন খুলেও বনতে পারছি না। তবে সবই একসময় তোমার কাছে পরিক্কার ঠেকবে, তথন তুমি সব বুঝতে পারবে।"
"নিময়ই ।" অ্যা করে দিলো।
"ব্যাপারটা হচ্ছে, অ্যাঞ্জেল," জেব আষ্তরিক সুরে বলতে থাকলো, "জীবন হচ্ছে একটা পরীক্ষ। কথনো কখনো কোন কিছু না বুবেই তোমাকে এর মধ্য দিয়ে ভেতে হয়। তবে একসময় সবকিছ్ বুঝতে পারা যায়। তूমি নিজেই তা দেখতে পাবে। এখন খেয়ে নাও। শপথ করে বলতে পারি, এটাতে উনটাপালটা কিছু মেশানো নেই।"

যেন সে তার শপথ বিশ্বাস করবে।
"আমি তোমাকে ঘৃণা করি," সে বললো।
জেবকে মোটেও বিস্মিত মনে হলো না। কিছूটা যেন দুঃখিত, তবে বিশ্মিত নয়। "তাতে সমস্যা নেই, সোনামণি। তাতে কোন সমস্যা নেই ।"

## অ\&丁†য় 8৬

"আমি এখন বেহেন্তে," তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললাম।
ডা. মার্টিনেজ হেসে উঠলেন। "এবং সেখানে দেখছি বাদামি কূকি রহ্ধন প্রক্রিয়া।"

আমার এই ছুট্টিট সম্পূর্ণ করার জন্য ডিনার্রে পর আমরা তিনজন মিলে চকোলেট চিপ কৃকি বানালাম।

প্রচূর পরিমাণে কাচা কূকি থেয়ে প্রায় অসুস্থ হতে বসেছিলাম, তখন আবার সঠিকভাবে বেক হতে থাকা কূকির ধ্ধৌয়া গিলে শরীরে সুস্ততা ফিরে পেলাম । ওভেনের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি চকোলেট চিপ গলছে।

নিজেকে স্মরণ রাখতে বলनাম নাজ ও অ্যাষ্রেলকে শেখাতে হবে কিভাবে চক-চিপ কূকি বানাতে হয়।

তবে যদি আবারো অ্যাা্রেলকে দেথতে পাই।
এলার মা ওডেন থেকে প্রথম কৃকি শিটটা বের করে দ্রিতীয়টটা ঢুকালেন। ঠাডা হওয়ার জন্য आর তর সইছিল না আমার। তাই দ্রুত হাত বাড়িয়ে একটা খেতে গিয়ে প্রায় জিভই পুড়িয়ে ফেন্নাম।

চিবাতে চিবাতে মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসলো কিছ্র অস্পষ্ট স্বস্তিদায়ক শদ্দ। এলা ও তার মা আমার দিকে তাকিক্যে আছে, তাদের মুথে शाभि।
"ত্রমি হয়তোবা ভেবেছিলে আর কখনো বাড়িতে বানানো কৃকির স্বাদ পাবে না," এলা বলनো।
"কখনো ম্বাদ পাইও নি," গিলতে গিলতে কোনরকমে বললাম আমি। আমার খাওয়া জীবনের সবচেয়ে সেরা বস্মু এটা।
"আরেকটা খাও," ডা.মার্টিনেজ বললেন।
"আগামীকালকে আমার চলে যেতে হবে," ওই দিন ఆতে যাওয়ার আগে এলাকে বললাম आমি ।
"नা!" তাকে খুব হতাশ দেখান। "উলোই তো মজা হচ্ছিল। তোমাকে আমার কাজিন ভাবতে ওরু কর্রেছিলাম, এমনকি বোনও।"

কথনো কথনো এত চমৎকার কথ্থাও মনের কষ্টটা আরো বাড়িয়ে দেয়। "অনেকেই আমার উপর নির্ভর করে আছে, এটা খুব তুরুত্বপূর্ণ " "
＂তুমি কি আর আমাদের দেখতে আসবে？＂সে জ্জ্ঞেস করুেে। ＂কখনো？＂

आমি তার দিকে অসহায় চোেে তাকালাম । জেফকে বাদ দিলে কোন বাইরের মানুষের সাথে এই প্রথম কোন প্রকার সস্পর্ক স্থাপন করেছি আমি।

তাদের সাথে খুব চমৎকার কিছ্ সময় কেটেছে আমার। নিঃসন্দেহে， আমার জীবনের সেরা সময় ।

সেইসাথে তার মা’ও কি অসাধারণ！কয়েকটা জিনিসের ব্যাপারে তিনি কড় যেমন যেখানে সেখানে মেজা রাখা সম্বক্ধে কিষ্ধু অন্যান্য ব্যাপারে অত কড়া নন，যেমন আমার দেহে বুলেটের ফ্রত দেখ্থে তিনি পুলিশ ডাকেন নি। তিনি খ্থীটিনটি বিষয়ে জানতে চান নি，লেকচার মারেন নি，আমার সমষ্ত কथा নির্দিধায় বিশ্বাসও করেছেন। এক কথায় বলা যায়，তিনি আমাকে দু＇হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছেন। যেরকমভাবে তিনি এলাকে গ্রহণ করেছেন ঠিক সেরকমভাবে।
＂হয়তোবা না，＂এলার আহত ঘুধখানা দেچে খুব খারাপ লাগছিল।＂মনে হয় ना আমার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হবে। যদি পারি，অবশাই আসবো， ক্কিজ্জ．．．＂

আমি घুরে দাঁড়ির্যে দাঁত মাজতে লাগলাম। জেব সবসময় বলতো মাथা দিয়ে চিত্তা করার জন্য，रुদয় দিয়ে নয়। সে ঠিকই বনতে। তাই আমি আমার সমস্ত অনুভূতি একটি বাক্সের মাঝে বদ্দী করে রাখলাম।

## অ\&丁†য় 89

নাজ এখনো বিশ্শাস করতে পারছে না যে ম্যাঙ্স ও অন্যরা মারা গেছে। এ একেবারেই অসম্টব-সে এই চিত্তাটা ঠিকভাবে সামাল দিতেও পারছে না। তাই জোর করে সে অন্য কিছু নিয়ে চিত্তা করতে লাগলো।

বর্তমানে মরুভূমির মাねখানে শৃঙশীর্ষের এই অগভীর খাদটাকেই যথেষ্ট আরামদায়ক মনে হচ্ছে নাজের কাছে। সে দেয়ালে পা ঠঠকিয়ে মাটিতে শরীর পেতে ওয়ে আছে, লম্ষ্য করহছ পায়ের আঁচড়®লো। বাইরে প্রথর সূর্থতাপ, কিম্ভ ভেতরটা যথেট্ট ঠাতা। এমনকি শীতল বাতাসও বইছে।

তার এই বর্তমান অবস্থা যেন ঢোেে আন্লু দিয়ে অনেক কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে। ভালো थাকার জন্য आগে মনে হত অনেক জিনিসের দরকার,প্রিয় কাপ, সেরা চাদর, সাবান, বাবা-মা, কিন্জু आসলে যা দরকার তা হচ্ছে এমন এক জায়গা শুঁজে বের করা যেখানে ইরেজার নেই।

আরি’ন কথা সে মাথা থেকে ঝেড়ে কেলতে পারছে না। শেষবার যখন তাকে দেখেছে তখন ছোঁ একটা বাচ্চা ছিল সে। তার মনে আছে কিভাবে ম্যাক্সের সাথে আরি’র প্রায়ই ঝগড়া লেগে যেত। আর এথন সে প্রাপ্ববয়ক্ক এক ইরেজার । মাত্র চার বছরে কিভাবে এটা ঘটলো?

আধা-ঘন্টা আগে সে ও ফ্যাং দূর থেকে একটা হেলিকন্টারের আওয়াজ అনেছিল। সাথে সাথে তারা ৫হার একদম ভেতরে পিয়ে আশ্রয় নেয়। বিশ মিনিট এভাবে কাটানোর পর ফ্যাং সবকিছ্র নিরাপদ ভেবে খাবার খুঁজতে यাওয়ার সিদ্ধাণ্ত নেয় । সে মনে-প্রাণে আশা করছছ খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে সে।

তাদের বাসা পুড়ে কয়লা হর়্ে গেছে। ফ্যাং ছাড়া আর বাকি সব বক্ধু মৃত । তদের এখন একলাই জীবন কাটাতে হবে, হয়তোবা চিরকান ।

ষ্যাং প্রায় নিঃশদ্দে শৃঙ্গের প্রান্ত এসে নামলো। তাকে দেখে শ্বস্তির निঃশ্বাস ফেললো নাজ।
"মরুভূমির ই"দूরের কাঁচা মাংস খাবে?" ফ্যাং তার উইউব্রেকারের পকেটে চাপড় মেরে বললো।
"ওহৃ, না!" নাজ মুখ বিকৃত করে বললো।
ফ্যাং তার উইভুব্রেকার খুলে কালো টি-শার্ট থেকে ধৃলো-ময়লা ঝাড়লো। কিছু একটা মুথে পুরে সশব্দে চিবাতে লাগলো সে । "এর চেয়ে তরতাজা আর

পাওয়া যাবে না," সে হাসিমুখে বলে উঠল্ো।
"উহহ!" একটা বিরক্তিসৃচক ধ্বনি করে নাজ অন্যদিকে মুথ ঘুরালো। ইैদूর! বাজপাখিদের মত ওড়া এক কথা কিষ্ভু তাদের মত খাদাগ্রহণ তাকে দিয়ে কস্মিনকানেও হবে না।
"ठিক আছে, তাহলে," ফ্যাং বললো। "কাবাব খেলে কেমন হয়? সাথে কিছ্ সবজিও পাবে।"

সাথে সাথে মাথা ঘুরালে নাজ দেখতে পেল ফ্যাংকে একটা প্যাকেট খুলতে। আঙ্তে আঙ্তে গরুর মাংস ও শাকসবজির গক্ধে ম ম মে করতে লাগলো চারপাশ।
"কাবাব!" সে ফ্যাংশ্যের পাশে বসার জন্য উঠে দাঁড়ালো। "কোথায় পেলে এওলো? শহরে যাবার মত সময় তো তুমি পাও নি। ওহ্, এওুলো এখনও গরম হয়ে আছে।"
"শহর থেকে না, একটা ক্যাম্প থেকে সরিয়েছি। ধরে নাও, খাবার গায়েব হতে দেৃে কয়েকজন ক্যাম্পার খুব বিস্মিত হবে," ফ্যাং অম্মানবদনে বনলো। সে একপাশে মাংস আর অন্যপাশে মরিচ ও পেঁয়াজ আলাদা করে রাখছে।

গ্রিন করা মরিচে এক কামড় বসালো নাজ। এটা ছিল উষ্ণ ও নর্ম যেনবা বেহেস্তি খানা!
"এসব জিনিসকেই খাবার বলা যায়," নাজ তার চোথ মুদে বললো।
"ম্যাক্সকে «ুঁজে বের করা ও অ্যাঞ্রেলকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের একটা সিদ্ধাত্ত নিতে হবে," ফ্যাং মাংস থেতে খেতে বললো।
"কিষ্ভু ইরেজাররা না বললো বাদবাকি সবাই মারা গেছে। সেই সবার

"এ ব্যাপারে কিচूই নিষ্চিত করে বলা যায় না," ফ্যাং জবাব দিলো। "ম্যাক্স আমাদের সাথে নাই, তার মানে কি সে মারা গেছে? তারাই বা ওকে কোথায় जুঁজে পেল? অ্যাঞ্রেল... সে হঠাৎ থেমে গেল।"আমরা জানি, অ্যাध্রন তাদের জিম্মায় আছে। হয়তোবা এত সময়ে তার খারাপ কিছू হয়েও যেতে পারে।"

নাজ তার মাথা চেপে ধরলো। "আমি আর ভাবতে পার্হি না।"
"বুঝতে পারছি। কিষ্ভ তোমার," সে কথা থামিয়ে চোখ কূঁচকে দৃরে তাকিয়ে রইলো।

তার দেখাদেথি নাজও তাকালো। অনেক দূরে দুটা বিদ্দূই স্রেক দেখতে পাচ্ছে সে। তো এতে কিইবা হলো? নিশ্চয়ই বাজ পাখি।

সে বসে পড়ে পেঁয়াজের শেষ টুকরোটা খেল। তারপর প্যাকেটটটাও চেটেপুটে থেল সে। ফ্যাংয়ের কোন একটা প্যান বের করতে হবে, না হলে সব শেষ

কিম্টু ফ্যাং আকাশের দিকে তাক্ব্যেই আছে।
ভूরু কৌচচ্কাল নাজ। সেই দুই কালো বিন্দু এখন আরো বড় এবং আরো কাছে। দেথে মনে হচ্ছে বিশাল কোন বাজপাখি। হয়তোবা ওতলো ঈগল!

হঠাৎ ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ছোঁ একটা আয়না বের করলো। शত বাড়িয়ে সে আয়নায় সূর্যরশ্মি ফেলার চেষ্টা চালালো।

आয়নায় आলো প্রতিফনিত হয়ে একবার ঝলসে উঠলো, তারপর থামলো ज, আবারো ঝলসালো, आবারো থামলো।

বাজপাখিওুো এখন আরো কাছে। এখন ওওুেো তাদের দিকেই ছুটে आসছে।

হে ঈশ্বর, ওఆলো যেন উড়ন্ত ইরেজার না হয়, নাজ আর্তস্কিত হয়ে ভাবলো। অবশ্য পরে বুঝতে পারলো ইরেজারদের তুলনায় এ প্রাণীগুলো বেশ বড়, আকার-আকৃতিও অন্যরকম ।

তারপর তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। জাধ মিনিট পরে ইগি ও গ্যাসম্যান ধূলোবালি উড়িক্রে শৃপ্রে কিনারে এসে নামলো। নাজ তাদের দিকে স্রেফ তাকিয়ে রইলো, আনক্দে সে বাক্যহারা।
"তোমরা মারা যাও নি," সে বনে উঠলো।
"না । তুমিও তো মারা যাও নি," ইগি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো। "তা, স্রেফ 'ঘালো' বললে কেমন হয়?"
"शাই, বক্ধুরা," গ্যাসম্যান তার মাথার চूল থেকে ধৃনা ঞেড়ে বলৰো। "বাসায় থাকতে পারলাম না, কারণ পুরো পাহাড় ভরে গেছে ইরেজারে। তাই এথানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারো এতে কোন সমস্যা আছে?"

## অ\&丁†য় 8b

পরের দিন সকালে আমি আমার নতুন সোয়েট শার্টা পরলাম। ইতিমধ্যেই একবার ওড়ার চেষ্টা করে দেৃ্থেি আমি। উড়তে ঠিকই পেরেছি তবে ব্যথার জায়গাটা শক্ত হয়ে আছে।

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় নিজেকে বেশ মুক্ত মনে হচ্ছে। আমি জানি ফ্যাং ও নাজ আমার উপর খাট্যা হয়ে আছে। এও জানি অ্যার্রেcের প্রতি দায়িত্ব উপেক্ষা করেছি আমি । তবে এ কাজ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল ना ।

ডা.মার্তিনেজ একটা ছোট ব্যাকপ্যাক আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। "এটা একটা পুরন্নো ব্যাকপ্যাক, তাছাড়া আমি আর তা ব্যবহারও করি না," যাতে आমি মানা করতে না পারি সেজন্য তিনি দ্রুত বলে উঠলেন। "প্মিজ এটা नाও।"
"আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেহেতু পিজ বনেছেন সেহেতু নেওয়াই याয়," আমি বিড়বিড়িয়ে বললাম। তিনি হেসে উঠলেন।

এলা কাঁধ निচू করে মাঢির দিকে তাক্কিয়ে আছে। আমিও চেষ্ঠা করহছিলাম তার দিকে না তাকাতে।
"তোমার यদি কথনো কোনকিছুর দরকার হয় তাহনে দয়া করে আমাদের ফোন দিও," এনার মা বললেন। "ফোন নাম্বার তোমার ব্যাকপ্যাকে ঢুকিত্যে দিত্যেছি ৷"

আমি মাथা নেড়ে সায় দিলাম यদিওবা আমি জানি ওই নাম্মার আমি কখনো ব্যবহার করবো না। তদের উफ্দেশ্যে কি বলবো বুঝতে পারহিলাম না। কিষ্ভ আমার চেষ্টা করতে হবে কিছু একটা বলার।
"আপনারা আমাকে সাহাय্য করেছেন," আমার গলা নির্বোেের মত শোনাচ্ছে, "তথন আপনারা আমাকে ভালোমত চিনতেনও না। সাহায্য না পেলে आমার অবস্থা অনেক অনেক খারাপ হত।" দেখে নাও, आমি কী রকম বাগ্দী বক্ঞ!
"তুমি আমাকে সাহায্য করেছে," এলা বিষয়টা যেন চোৰ্েে আাুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। "আর তখন তুমি আমাকে চিনতেও না। আমার জন্য তুমি

Жুিও থেয়েছো।"
আমি শ্রাগ কর্রলাম । "যাই হোক, ধন্যবাদ। সর্বকিছুর জন্য ।"
"তোমাকেও," এলার মা হেসে বললেন । "তোমাকে সাহায্য করতে পেরে आমরা খুশি। আর যাই ঘটূক না কেন আমাদের তরফ থেকে ৩ভ কামনা রইলো ।"

आমি মাথা নাড়লাম। তারপর তারা দুজন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। आবারো আমার কান্না আসার উপক্রম হলো তবে চোখ পিটপিট করে তা কোনমতে প্রতিহত করা গেন। কিষ্ট আমিও তাদেরকে জোরে জড়িয়ে ধরে এলার কনুই<়ে মৃদু চাপড় মারলাম । মিথ্যা বলবো না, এইভাবে জড়িয়ে ধরে মনটাই খুশি খুশি হয়ে উঠলো। আবার সেইসাথে থারাপও লাগলো। আমি জানি তাদের সঙ্গ আর কখনো পাবো না, এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিইবা रতে পারে?

তাদের আলিञ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিঢ়ে দরজা খুললাম आমি। বাইরে সূর্থ্রে আলোয় ভাসছে চারপাশ। आমি তাদের দিকে হাত নেড়ে উঠানের দিকে পা বাড়ালাম, সিদ্ধাা্ত নিলাম ঢাদেরকে একটা উপহার দেয়ার। आমি জানি এটা ওদের প্রাপ্য।

আমাকে কি ভূতুড়ে দেখাবে তাদের কাছে? বাইরের মনুষরা আমাদের দেখলে কি ভাবে? এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই, আর এ নিয়ে চিন্তা করার মত সময়ও নেই আমার হাতে। आমি নিজের শার্ট ও ব্যাকপ্যাক ঠিক করে নিলাম । তারপর ঘুরে তাকালাম। এলা ও তার মা আমার দিকে ঔৎসুক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

आমি কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে লাফ মারলাম, সেইসাথে বাতসসে ভাসিয়ে দিলাম ডানাওলো। ফ্তস্থানের ব্যথায় ডূ ধূঁচকে উঠলো আমার। পুরোপুরি মেলে ধরলে আমার বাদামি-সাদা ডানাকুলো প্রায় তের ফিট লস্ব।

नিচের দিকে একবার ডানা ঝাপটানো, আউচ, তারপর উপর দিকে, আউচ, তারপর আবারো নিচে। সেই পুরনো ছন্দ। এলার বিশ্মিত মুখখানা খুশিতে ভরপুর, দু’হাত জড়ো করে রেখেছে সে। ডা.মার্টিনেজ চোখের পানি মুছছেন, তার মুখও হাসি হাসি।

মিনিট্খানেক পর आমি অনেক উচूতে উঠে গেলাম। নিচে তাকিয়ে দেখলাম এলাদের ছোঁ বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটটা বিন্দু আকৃতির মানবকাঠামো আমার দিকে হাত নাড়হে। আমিও হাত নাড়লাম। তারপর

आরো উপরে উঠে গেলাম। ওড়ার সেই স্বাধীন পরিচিত স্বাদটা আবারো ফিরেরে
 দিকে রওয়ানা দিলাম, মনে মনে আশা কর্ছি যেখানে অপেক্ষা করার জন্য বলেছিলাম সেখানেই পাবো ওদেরকে।

ধন্যবাদ, এলা, আমি ভাবলাম। সবকিছুর জন্য তোমাদের দু’জনকেই ধन्यवाদ

অ্যাঞ্রেল, অবশেমে তোমকে উদ্ধারের জন্য আমি আসছি ।

## অ \＆丁†য় 8৯

আধা ঘন্টা পর মনে হলো ডানার সমস্ত জড়তা আমি কাতিয়ে উঠেছি। আমি জানি আগামীকাল ঐ জায়গা যূলে উঠবে। কিষ্ঠু এখন আমার খুব একটা খারাপ লাগছছ না，আর এখনকার অবস্থাই বেশি ওুরুত্ণৃপূর্ণ। आমি দ্রুত উড়ে যেতে থাকলাম，সেইসাথে বাতাসের প্রবল কোন বেগ পেলে সেখানে গা ভাসিত্যে দিলাম।

এবার আমি আর নিচের দিকে তাকাচ্ছি না।
এক ঘণ্টা পর আমাদের সাক্ষাত করার জায়গার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমি，মনে মনে প্রার্থনা করছি নাজ ও ফ্যাংকে যেন অপেক্ষারত অবস্গায় দেখতে পাই। আমি এমনিতেই দু＇দিন দেরি করে এসেছি। তাই তারা यদি আমাকে ফেলেই চলে যায় তাহলে তাদেরকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। কিস্টু তারা একা একা অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করতে চনে গেছে，এটা ভাবতেও মন সায় দিচ্ছিল না আমার।

দেখা করার জায়গায় পপৗছে আমি বড় বড় বৃত্ত রচনা করে উড়তে
 ছায়া। কিত্রুই নেই।

জনমানবের কোন চিহ্েের থ্ৰাজ্ে আমি গভীর গিরিথাতটি ভালো করে দেখলাম। কিষ্ভ আবারো আমাকে হতাশ হতে হলো। আতক্কিত হয়ে উঠছি आমি। কি গাধামিই না করেছি।

ওহ্ ঈশ্বর，এমনও তো হতে পারে যে তারা এখানে আসতেই পারে নি？ এমনও তো হতে পারে，

একটা ছায়া আমার উপর পড়লো। তৎফ্কণাৎ মুখ তুলে তাকালাম，ভাবছি হেলিকন্টার কি না！না，হেলিকন্টার না，এক পাল বাজপাখি ডানা মেলে উড়下ছ।
 বড় ও দেখতে অন্যরকম। কিষ্ঠু অఅলো ঠিকই অन্যদের সাথে উড়ছে এবং তাদেরকে দলের অংশ বনেই মনে হচ্ছে। আমি आরো উপরে উঠে ভালো করে তাকালাম ।

আমার বুক ধুকপুক করে উঠলো, দলটির সাথে চারটা বিশাল বাজপাখি দেখা যাচ্ছে। কিষ্ভ ব্যাপারটা হচ্ছে বে বাজপাখিরা দেখতে এতো অজ্রুত হয় না। आর তারা পায়ে স্নিকারও পরে না।

তারা ঠিকই আমার জন্য অপেফ্ষা করেছে, তারা নিরাপদেও আছে। আমার সারা শরীরে শ্বষ্তি ও আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। এখন আমরা অ্যাঞ্রেনকে উদ্ধার করতে যাব। তারপর আবারো আমাদের দল সম্পৃর্ণ হবে।

## অ \& 〕†য় ৫○

তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। গ্যাসম্যান ও নাজ্রের মুখে উজ্জ্খূল বোকা বোকা হাসি ফুটে উঠলো ।

ইগি অবশ্যই আমাকে দেখতে পায় নি আর ফ্যাং কোন সময়ই হাস্যমুখর কেউ নয়। সে আমাকে দেখে চোথ দিয়ে ইশারা করুলো পাশের একটা শৃক্গের দিকে। মাত্র দুই দিনই তো হয়েছে তাকে দেখি নি, অথচ এই কয়দিনেই সে যেন ওড়াওড়িতে নতুন উদ্যম ও প্রাণশক্তি খুঁজে পেয়েছে, তার চৌদ্দ-ফূট লম্বা ডানা সৃর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। কাছাকাছি আসতেই নাজের আনন্দিত চিৎকার শোনা গেল । "ম্যাক্স! ম্যাক্স! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! আমি স্বপ্ন দের্খছি না তো ?"

ফ্যাং প্রথমে নামলো, তারপর কয়েক মুহূর্ত্রের জন্য তার হদিসই খুঁজে পাওয়া গেন না। যখন আমি শৃছশীর্ষ থেকে ফিট বিশেক দূরে তখন তাকে খাড়া পাহাড়ের একটা ফৌঁকরে আবিষ্কার করলাম। সত্যিই চমৎকার অপেক্ষা করার জায়গা বেছে নিয়েছে তারা ।

একের পর এক আমরা ওই ফোকরে গিয়ে নামলাম এবং আশ্রয় নিলাম ওুহার অভ্যন্তরে। আবারো আমরা সবাই একত্র এবং নিরাপদ ।
"ম্যাক্স!" নাজ কেঁদে ছুটে আসলো আমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য । তার সরু বাহু দিয়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো সে, আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম। "তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তা করছিলাম আমর আমি জানতাম না তোমার কি ঘটেছে, আমরা বুঝতে পারছিলাম না কি করবো আর ফ্যাং বলছিল আমাদের ইঁদুর খেতে হবে আর..."
"ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবকিছ్ন ঠিক আছে," আমি তাকে বললাম। ফ্যাংয়ের দিকে তাকিয়ে ইদুর শব্দটা নিঃশব্দে উচ্চারণ করলাম আমি। তার মুরে মৃদু হাসি খেলে গেল। আমি নাজের বড় বড় বাদামি চোখের দিকে আবারো ফিরে তাকালাম । "তোমাকে নিরাপদ দেখে খুব খুশি লাগছে আমার," তাকে বললাম আমি। গ্যাসম্যান ও ইগির দিকে দৃষ্টি দিলাম। "তোমরা দুজন এখানে কি করছো? বাসায় থাকলে না কেন?"
"আমরা থাকতে পারি নি," গ্যাসম্যান বেশ আষ্তরিকভাবে বলা उরু করলো। "সারা পাহাড় ইরেজারে ছেয়ে গেছে। তারা আমাদের খুঁজছে। আমরা ওখানে থাকলে কূকূরের খাবারে পরিণত হতাম ""
"কবে থেকে তোমাদের থুঁজতে ఆরু করলো তারা?" আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলাম। "আমরা আসার পর থেকে?"
"नা," গ্যাসম্যান আস্ঠে করে বললো। সে একবার চোরা চোথে ইগির দিকে তাকালো যে কিন্ন নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে তার প্যান্টের অদৃশ্য ধৃলো ঝাড়ছে।
"কি?" आমি বললাম, মনে তখন সন্দেহ দানা বাঁষতে ওরু করেছে। "কবে থেকে তোমাদের পিছূ নিল তারা?"
"ওটা কি...ওটা কি হামার ক্ব্যাশ করার পর?" গ্যাসম্যান ইগিকে জিজ্ঞেস করলো।

বিম্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো আমার। হামার ক্র্যাশ?
ইগি তখন গাল চূলকাতে চূলকাতে ভাবছে।
"शয়তোবা ঐ বোমা মারার পর," গ্যাসম্যান নীুু ম্বরে বলনো।
"আমার মনে হয় বোমা মারার পর," ইপি তার সাথে একমত হলো। "ওটাই ওদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।"
"বোমা?" আমার গলায় অবিশ্বাসের সুর স্পষ্ট। "বোমা? তোমরা বোমাও ফাটিয়েছো নাকি? এ থেকেই তো ইরেজাররা তোমাদের অবস্থান পরিক্ষার বুঝ্েে নিয়েছে। তোমাদের উচিত ছিল লুকিয়ে থাকা।"
"তারা আমাদের অবস্থান আগে থেকেই জানতো," গ্যাসম্যান ব্যাখ্যা করলো। "তারা আমাদের সবাইকে দেখেছে এবং এও জানতো আমরা এই এলাকাতেই আছি।"
"এটা ওদের কাছে ছিন স্রেফ সময়ের ব্যাপার," ইগিও কথাটার সায় দিলো।

আমি রুঝতে পারছিলাম না কি বলবো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কখনো চিন্তাও করি নি যে ইরজাররা আমদের বাসা খুঁজে পাবে। কিছू বলার জন্য মুঈ খুলতে গিয়েও কথা খুঁজ না পেয়ে নিশুপই রইলাম আমি।
"यাই হোক, आমি খুশি যে তোমরা নিরাপদে আছে," আমি বেশ দুoখvত ক<্ঠে বলে উঠলাম। ফ্যাংয়ের হাসির आওয়াজ শোনা গেল। আমি সেটা উপেক্ষা করে বললাম, "এখানে চলে এসে ভালোই করেছো। চমৎকার বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছো ।"

আমি গ্যাসম্যানকে জড়িয়ে ধরলাম, তারপর ইপিকে, ভে কিনা আমার চেয়ে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্ঠা। আমি নাজকে আবারো আলিহ্গন করনাম আর সেও আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো। "ঠিক আছে, সোনামণি," आমি নরমম্বরে বলनाম।

অবশেষে সে আমাকে ছাড়লে আমি ফ্যাংকে আলিগন করার জন্য এগিয়ে

গেলাম। আলিপন করার জন্য ফ্যাং ঠিক উপযুক্ত ব্যক্তি নয়, সে অনেকটা মৃর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে, তোমাকেই যা করার করতে হয়। आমি সাধ্যমতো তাই করলাম ।

তারপর আমি আমার বাম হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে সামনে মেলে ধরলে বাদবাকি সবাই जাদের বাম হাত এর উপরে রাথলো। आমরা সবাই অন্য জনের হাতে দু’বার করে টোকা দিয়ে বাতাসে হাত ঁूঁড়ে মারনাম।
"অ্যাঙ্জেলের জন্য!" आমি চিৎকার করে উঠলাম, তাদের কণ্ঠেও একই কथা প্রতিষ্বনিত হলো ।
"অ্যার্জেলের জন্য! অ্যাঞ্রেলের জন্য!"
তারপর আমরা একের পর এক পাহাড়ের চূড়া থেকে লাক মেরে ডানা মেলে দিলাম, রওয়ানা দিলাম ঘৃণিত সেই স্কেলের পথে ।

## অ \&丁†য় 『১

 দেখি!"
"আমি আমার আম্মুকে খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম," নাজের তৃড়িৎ জবাব।
"কিইইই?" চোখ দু’টো যত বড় করা সম্ভব ততট্রকু বড় করে কেললাম আমি । "তোমার আম্মু?"

নাজ শ্রাগ করলো । "যখন তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম, তখন আমি ফ্যাংকে নিয়ে টিপিস্কোতে যাই। সঠিক ঠিকানা থুঁজে পাই আমরা। ওথানে গিয়ে একজন মহিলাকে দেখি যার গায়ের রং আমারই মত, তবে আমি পুরোপুরি নিচ্চিত ছিলাম না। তখন কিছ্র ইররজাররা এসে হাজির হয়-ঐ হারামী আরিও ছিল ওদের সাথে। তো ওদেরকে কিছু ধোলাই দিয়ে আমরা সেখান থেকে পালাই।"

খবরটা হজম করতে মিনিটখানেক সময় লাগলো আমার। "তুমি তার সাথে কথা বলো নি? উমম, তোমার আম্মুর সাথে?"
"না "" নাজ তার আগ্গুলের নখ দেখতে দেখতে বললো।
"তিনি কি দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন?" কৌতूহলে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা-মা'কে নিয়ে আমরা সবাই আগ্গহী। আমরা তাদের ব্যাপারে সবসময় কথা বলি, তাদের কথা ভেবে কাঁদি ।
"পরে একসময় তোমাকে বলবো," নাজ অন্যমনষ্ক হয়ে উত্তর দিলো ।
আমি গ্যাজি ও ইগির দিকে দৃষ্টি দিলাম।"আমি ভালো করেই জানি তোমরা আসলে কি করে এসেছে," আমি বললাম । গ্যাজি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসি দিল্নে ।

এখন আমার নিজের খবর বলার পালা ।
"আমার হাতে একটা ট্রেসার চিপ ইমপান্ট করা আছে," আমি কোন ভণিতা না করে সোজা বনে দিলাম।"আমি পুরোপুরি নিষিত নই, তবে ওটা এক্স-রে’তে ধরা পড়েছে। দেখে তো টেসার চিপই মনে হয়েছে ।"

সবার মুখ হীँ হয়ে গেন। সবাই চোখভরা আতস্ক নিয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।
"তুমি এঙ্ম-রে করিয়েছো?" ফ্যাং যেন বিশ্বাস করততে পারছে না ।

आমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।"পরে সবকিছू খুলে বলবো। আমার হাতে यদি চিপ থেকে থাকে তাহলে চারপাশে ইরেজারদের এই উপস্থিতির একটা ব্যাথ্যা দাঁড় করানো যায়। তবে আমাদের uুঁজে পেতে তাদের চার বছর লেগে গেল কেন, সেটার কোন উত্তর মেলে না। আর আমি এও জানি না তোমাদের কারো হাত্ও ఆটা আছে কিনা।"

কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নিজের নিজের চিষ্তা নিয়ৌু ব্যু ।
"ম্যাঙ্স? তারপরও কি তোমার মনে হয় আমাদের কোন সুযোগ আছে?" গ্যাসম্যান জোর করে মনে সাহস জনার চেষ্টা করছছ। এইজন্যই এই পিচ্চিটটকে এত পছন্দ করি।
"आমি জানি না। তবে, आশা তো করি," আমি সত্য কথাটা বলার চেষ্ঠা কর্রলাম। সত্তা সবসময়ই ভালো, তবে মাঝে মাঝে মিথ্যা বলাটা শ্রেয়তর। "জানি আমি তোমাদের দু’দিন দেরি করিয়ে দিয়েছি। এজন্য আমি খুবই দूoখিত। या করা দরকার বলে মনে হয়েছে, তাই করেছি আমি। কিন্ট আমরা এতদূর চলে এসেছি, এখান থেকে জার্র ফিরে যাওয়া উচিত নয়। যাই घটুক না কেন, অমরা অ্যাজ্ৰেের থোঁেই यাচ্ছি।"

কিছू সময়ের জন্য নীর্রবা নেমে এলো আমাদের মাবে, যেনবা সবাই সাহস সঞ্চয় করে নিচ্ছে। Mমি৫ চেষ্টা কর়ছি নিজের সমষ্ত শক্তি একত্র করতে যা আমাকে দিনভর টেনে নিয়ে যাবে জার সাহস যোগাবে আমাদের সবচেয়ে ভীতিকর দুঃম্বপ্নের মোকাবেলা ক্্ার্গ।

বিপ্পাস করো, যে কারোর জনাই এটা সবচেয়ে ভীতিকর দুঃস্বপ্ন ।

## অ \& 〕†য় ৫২

আমাদের দলের সবার মধ্যেই সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্মগত ফমতা আছে। आমি জানি না এট কিভাবে কাজ করে। তবে আমরা কেমন করে জানি সবসময়ই বুঝতে পারি কোনদিকে यাচ্চি। তো আমরা উত্তর-পপিম দিকে প্রায় দু’ঘন্টা যাবত উড়ে চললাম। পাহাড়ের সেই বাজপাখিকেো আমাদের সাথে সাথে উড়ে চলেছে। আামাদের নতুন দোঁ্ত।
"আমরা বাজপাখিদের কাছ থেকে বেশ কিছू জিনিস শিত্থছি," ফ্যাং বললো। "ওড়ার কিছू নতूন নিয়ম, কিভাবে তারা কথা-বার্তা বলে, এইসব আর কি।"
"তারা সত্যিই দারুণ," নাজ আমার পাশে এসে যোগ করলো। "তারা লক্ষ্যস্ছির করার জন্য পালক ব্যবহার করে। আমরাও ব্যাপারটা চেষ্ঠা করে দেখ্খেি এবং তা চমৎকার কাজে দিয়েছে। এই সামান্য একটা ব্যাপার যে কত বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে তা ভাবাই यায় না। आমি এমনকি জানতামও না যে পালক্গুনো এভাবে নাড়ানো যায়।"
"या শিচ্থেছো তা কি তूমি আমাদের শেখাতে পারবে?" আমি জিজ্ঞেস কর্রলাম।
"शা, निচয়ই," ফ্যাং জবাবে বললো।
মধ্য আকাশে থাকঢেই আমরা নিজেদের শেষ গ্রানোলা বারটা খেলাম। আমরা উড়ে পেরিয়ে যেতে লাগলাম মরুভূমি, পাহাড়, নদীনালা, সমতলভুমি। স্রেফ দরকার হলেই নিচের দিকে তাকালাম আমি আর প্রাণপণ চেষ্া চালিত্যে যেতে লাগলাম এলা বা তার মা’র কথা চিচ্তা না করতে।

বাজপাখিদের দেখে দেখে তাদের ওড়ার কায়দা-কানুন অনুকরণ করলাম আমি। বেশ রোমাপ্চিত বোধ করহিলাম এই হিং্র পাখিদের সাথে থাকতে পেরে। যখন তারা তাদের সীমানার শেষ প্রান্তে এসে আমাদের সঙ্গ ছাড়ে, उथন বেশ খারাপই লাপছিন ওদের চলে যেতে দেখে।

পর্যাপ্ত খাবার্রের অভাবে আমি কিছ্মটা দুর্বল বোধ করছিলাম। অন্যদেরকে ইশারা করে নিচের দিকে নামতে লাগলাম আমি। লক্ষ্য একটা ঢিলার পেছনের ছোট জগল।

জায়গাটা জনবহুল না, তেমন একটা মানুষের আনাগোনা নক্ষ্য করা यাচ্ছে না। স্রেফ মাইলখানেক দৃরে একটা মল দেখা যাচ্ছে।

आমরা নেমে চারপাশে তাকালাম। নিজের আহত কাঁধ ঘষে নিলাম आমি। "আমাদের খাবারের প্রয়োজন। আর একটা ষ্টিট ম্যাপ পেলেও মন্দ शয় ना ।"
"ম্যাপ অবশাই স্কূল খুঁজে পাওয়া যাবে না," ফ্যাং বললো।
"আমি জানি। उবে ওটার অবস্থান আমাদের মোটামুটি জানা আছে, ম্যাপ্ নিষয়ই একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে। ওটা দিয়েই রাস্টা খুজজ্জে বের করা याবে," आমি বললাম।

পনেরো মিনিট হেંটে আমরা মলের পিছনে এসে হাজির হলাম। বেশ সুন্দর জায়গাটা এখানে একটা ডলার স্টোর, গ্যাস স্টেশন, ব্যাংक মেশিন, ড্রাই ক্রিনার এবং বিউটি সেলুন আছে। গ্যাস স্টেশন স্টোরটা বাদে জার কোথা ষাবার নেই।
"কেশ পরিচর্ঠ্য করবে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো। আমি তাকে কনুই মেরে থামিয়ে দিলাম। যেন आমি জীবনে কত চूলের পরিচর্যা করোি। খুব বেশি বড় হয়ে গেলে কাঁচি দিয়েই চূল কেটে আসছ্রি।
"তো, এখন কি?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো। "আমরা কি হাঁততেই थাকবে??"
"একটু চিচ্তা করতে দাও," মলের উপর থেকে নিচটা ভালো করে দেখতে দেখতে বললাম आমি । হিচহাইকিং করা যাবে না, হয়তোবা কোন এবটা খাদে পড়েই মারা যাবো। এখান থেকে স্রেরে দৃরত্ব দশ মাইলের মতো। आমরা উড়ে যেতে পারি, তবে আকাশপথে ওধানে যেতে যাচ্ছি না। তো শেষপ্য্য়্ত আমাদের হেঁটেই যেতে হবে, তবে এতে অনেক সময় লাগবে আর তাছাড়া আমরা এখন যথেষ্ট হ্রূ氏ার্ত।
"ঠিক আছে," আমি অবশেষে বললাম।"দেণে মনে হচ্ছে আমাদের,"
একটা গাড়ির গর্জন ఆনে মাঝপথেই থেমে গেলাম आমি। কোন কथা না বলে আমরা দালানের পাশ্র একটা বোপের পিছনে এসে আশ্র্য নিলাম। একটা ধৃসর বাদামি গাড়ি উৎকট আওয়াজ তোলে ব্যাংক মেশিনের পাশে এসে থামলো।

জানালা भুলে গেলে গগনবিদারী গানের শব্দে তরে উঠলো চারপাশ। কানে সেলজ্োন ধরে রেঞে একজন রোগা-পটকা লোক মেশিনের দিকে बूँकलো।
"দপ করো, গর্দ্য কোথাকার!" লোকটা বলছিল। "ত্মম কার্ড না হারালে আমার নগদ টাকার দরকার পড়তো না।"

লোকটি হাত বাড়িয়ে একটি কার্ড মেশিনে ঢুকালো। তারপর কোড নাম্বার

পাঞ্চ করে কিছু সময় অপেক্ষা করলো। "তোমাকে বিশ্বাস করার এই হচ্ছে ফ্ন!" সে ফোনে ধমক দিয়ে উঠলো। "তুমি সকালে উঠে তাড়াতাড়ি রেডিও হতে পারো না!"
"হারামজাদা," নাজ ফিসফিসিয়ে বনলো। তার কথায় আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

অনেকটা ম্যাজ্রিকের মতই মেশিন থেকে সবুজ ডনারের নোট বেরিয়ে आসলে লোকটা ছোঁ মেরে ওতুলো হাতে নিয়ে গোনা তরু করলো। পরবর্তী মুহৃহ্তেই একটা বিশাল কালো পিকআপ টাক পার্কিংলটট এসে पूকলো। টায়ারের গর্জন ছাপিয়ে আমাদের কানে এলো টাকের সাথে গাড়ির মৃদু সংঘর্ষের শক্দ।

ঝ্েেপঝাড়ের পিছনে আমরা আরো নিছু হয়ে বসে রইলাম । ভয়ে নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল আমার। ইরেজার? আমার হাতে অবশ্য বেছে নেয়ার মত এবটা সুহোগ আছে। আমি ঝেড়ে দৌড় দিতে পারি যাতে দলের বাদবাকি সব সদস্যদের পিছনে ফেলে ইরেজাররা জামার পিছু নেয়।
"লোকটা প্রচ ক্ষেে যাবে," ফ্যাং মৃদুভবে তার ভবিষ্যৎ আশক্কার কথা জানালো।

গাড়ির সেই লোকটা জানালা দিয়ে মুথ বাড়িয়ে ট্যাকের দিকে ঢাকিয়ে গালিগালাজের ঢুবড়ি ঘूটাতে লাগলো, তার গলার রু যেন ছুটেই বেরিি়ে आসবে। একটি নত্নন গাধি মুখস্থ করার চেষ্ঠা চালাनাম आমি যাতে ডবিষ্যতে কোন একদিন ব্যবহার করতে পারি।

পिকজাপ ট্রাকের কালো জানালা निচে নেমে গেল।
"কি বললি, বানচোত?" যুথে ভীতিকর এক হাসি ঝুলিয়ে বলল্ো আরি।

## অ ধア†য় ৫৩

ঢোক গিলनাম আমি, হাত রাখলাম গ্যাজির কাঁধে। "শশশ। শশশশ।"
বাদামি গাড়ির মালিকের চোখ যেন কপাল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, তার পা গ্যাস পেডালে চেপে বসলো। গাড়িটি লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো।

আরি ম্যানিয়াকের মতো হেসে উঠলো। তারপর নুড়িপাথর ছিটিয়ে গাড়িটির পিছू নিল কাল্াে পিকআপ ট্রাক। কয়েক মুহৃর্ত পর आমরা ওনতে পেলাম রাষ্তা দিয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলা দুটি ইষ্রিনের গর্জন ।
"সে এদিকেই থাকে," ফ্যাং নীচू ম্মরে বললো।
"আরি’র চूল কি সবুজ ছিম?" আমি কিচ্রুট বিম্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করুলাম।
"হা," নাজের ত্রিি জবাব।
ইগি বাদে আমরা চারজনই পরস্পরের দিকে তাকালাম, তারপর আমাদের সস্পিলিত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো এটিএম বুথের দিকে।

ওটা মৃদু বিপ বিপ করছে। আমরা একবার চারপাশে তাকানাম। স্টোরের ভিতরে মনুষ আছে তবে তারা এদিকে তাকাচ্ছে না। কোন কथा না বলে আমরা নিएू হয়ে পার্কিংটের এপাশে আসলাম।

आমরা কেউই কখনো এসব জিনিস ব্যবহার করিনি। কোন এক অज্রুত কারণে স্ষুলের ঐ উন্মাদ বিজ্ঞীীরা আমাদের জন্য ব্যাংক একাউন্ট কিংবাউাস্ট ফান্ডের ব্যবস্থ করেন নি।

সৌভাগ্যজনকভবে মেশিনটা বানানোই হয়েছে আহাম্মকদের ব্যবহারের जन्य।

আপনি কি আরেকবার লেনদেন করতে চান? কমলা রং়়়র অষ্ষরে জিজ্ঞেস করছে ব্মশিন ।
"नগদ অর্থ উঠিয়ে নাও," ফ্যাং অনর্থক উপদেশ দিলো।
"ও, তোমার তাই মনে হয়?" আমার গলায় ব্বিদ্পপের ধ্বনি।
"জজদি করো," গ্যাসম্যান বলে উঠলো।
आমি উইথদ্রাল বাটনে ঢিপলাম ।
দয়া করে यে পরিমাণ অর্থ তুলতে চান তা উল্নেখ করুন।
আমি একটূ ইতস্তত করলাম । "যাট ডলার?" এতেই তো অনেক খাবার কেনা যাবে, তাই না?
"সে ছিন একটা আস্ত হারামজাদা," ফ্যাং বললো। "যা আছে সব নিয়ে नाउ।"

হাসিতে দাঁত বের হয়ে গেল আমার। "তুমি একটা, শয়তান। তবে প্রস্তু াবটা আমার মনে ধরেছে।" আমি যুঁজে একাউন্ট ব্যালেন্গ বের কর়লাম। ব্যালেস্গ দেথে শিস দিয়ে উঠলো সবাই।
"ওহ্, ইয়েহ, ওহ্, ইয়েহ," নাজ গান গাওয়া ७রু করলো। "আমরা ধनी হয়ে গেছি, এখন গাড়ি কিনবো, ওহ, ইয়েহ।"

ঢোমরা হয়তোবা জান্না না, এই এটিএম বুথণুলোর একটা বিন্ট-ইন সিস্টেম আছে যা দ্মারা এটা নির্ধারণ করা হয় একবার লেনদেনে সর্বোচ্চ কত ডলার দেয়া यায়। তাই গাড়ি-বাড়ি কেনার স্বপ্ন তরুতেই ভেজ্গে গেল। তবে এটা আমাকে সর্বোচ্চ ২০০ ডলার দিতে চাইল।

যখনই অর্থের পরিমাণ পাঞ্প করুলাম তঋনই নিরাপত্তার খাতিরে একসেস কোড চেয়ে বসলো মেশিন।
"ওহ, না," হতাশায় ऊৃ্পিয়ে উঠলাম আমি । "কেউ কি দেখেছো?"
"आমি ওনেছি," ইগি आশ্ঠে করে বললো।
"আমার যতদূর মনে হয় দু’বার্রের বেশি ভুল কোড দিলে পুরো মেশিন বक्ধ হয়ে याবে," ख্যাং বললো।
"তুমি কি করতে পারবে?" আমি ইপিকে জিজ্ঞেস করলাম ।
"উম, চেষ্টা করবো..." ইগি ইতস্ঠত করে তার হাত কি-প্যাডের উপর রাথলো। সে কি-ঠুলোর সাথে নিজের আগুলখুলোকে অভ্যস্ত করে নিলো।
"थूব বেশি ভেবো না, ইগ," ফ্যাং বনে উঠলো । "স্রেফ নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়ো।" মাঝে মাঝে ফ্যাং প্রচণ সহযোগিতা প্রবণ, ৩খু আমার সাথে ছাড়া।

ইগি পাঁচটা নাম্বার পাঞ্চ করুলো, আমরা সবাই অধীর আগ্হহ অপেফ্ষায় রইইাম।

প্রত্যাথ্যাত। দয়া করে সঠিক পিন নাম্ধার দেখে নিয়ে আবার চেষ্টা করুন।
"আবার চেষ্টা করো," আমি দুরু দুরু বুকে বলে উঠলাম। "পুরো দুনিয়ায় তোমার মত শ্রবণশক্কি তো আর কারো নেই।"

আরো একবার কি-বোর্ডের উপরে ইগির ফ্যাকাসে হাত্খানা ঘুরে বেড়াতে नাগলো। সে গভীরভাবে মনোসংযোগ করে পাঁচটা নাম্বার পাঞ্চ করলো।

কিছুই হলো না। সমষ্ত आশা-ডরসা ব্যে এক ফূeকারে নিডে গেল।
তারপরই মেশিন মৃদু তఆఆন করে উঠে বিশ ডলারের একতাড়া নোট বের হয়ে আসলো।

## "জোস!" বাতাসে ঘুষি ছুঁড়ে বললো ফ্যাং।

"পকেটে ভরে জলদি চলো!" आমি বললাম। নাজও সাথে সাথে ডলার৫ুো বের করে পকেটে ভরতে লাগলো । যখন আমরা দৌড়ে পালানোর জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি তখন শেশিনটী আবারো বিপ করে উঠুো।

আমাদের সাথে লেনদেন করার জন্য ধন্যবাদ। দয়া করে আপনার কার্ড निन।
"ঠिক आছছ, তোমাকেও ধন্যবাদ," आমি কার্ডটা নিতে নিতে বললাম। তারপর আমরা জশ্পলের উদ্দেশ্যে দৌড় দিলাম। আসলে, কিছ্ূা দৌড়ে উড়লাম।

## অ \& J $\dagger$ ®

কোন এক অদ্রু কারণে লোকটার পয়সা চূরি করার পরও মোটেও খারাপ नाগছে না। হয়তোবা লোকটাকে একটা হারামজাদা মনে হচ্ছিল তাই। আমরা যেন তার পাপের কর্মফল হিসেবে শাস্তি দেবার জন্য ফিরে এসেছি।

आমি জানি না কেন আমার খারাপ লাগছু না। কিষ্ঠু आমি এটা জানি এলা ও তার মা’র কাছ থেকে আমি এমনকি একটা পিনাট বাটার্রের জারও চূরি করবো না। কখনোই না। কোনভাবেই না।
"আহারে, এর চেয়ে বেশি পাওয়া গেল না," ফ্যাং ডলার ুনতে נনতে বলनো।
"চলো গ্যাস স্টেশনে ফিরে গিৗ়ে কিছ্ খাবার কিনি," নাজের অনুরোষ।
आমি মাথা নাড়লাম। "ওখানকার লোকেরা হয়তোবা আমদের দেথে ফেলেছে। তাই এথান থেকে আমাদের যত দ্রুত সस্টব চলে যাওয়া উচিত " "

আমরা যখন জभলে গিয়ে নুকিয়েছি তধন একটা নান ভ্যান স্টোরুুোর পিছনে এসে হাজির হলো। একজন তক্রণ জ্যানের পিছন থ্রে কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে একটা স্টোরের ভিতরে ঢূকলো। দরজাটা বহ্ধ করার আগে তাকে একটা টাইম কার্ড পাঞ্চ করতে দেখা গেল।

কাজেই সে অন্তত দু’ঘ্টা ধরে কাজ করে যাবে, তার প্রথম বিরতির পূর্ব পर्यন্ত।

আর তার ভ্যানটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, চালকহীন অবস্থায়।
আমি ও ফ্যাং মুখ চাওয়া-চাওয়ি করনলাম।
"একজন হারামীর কাছ থেকে পয়সা নেয়া এক কथা," आমি বললাম। "আর একজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গাড়ি ঢূরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ম কথা।"
"আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ఆটা স্সেফ ধার নেব," ফ্যাং বললো। "গাড়ি ভাড়া বাবদ কিছू পয়সাও নাহয় রেথে যাব।"
"আমরা কি ঐ গাড়িটা চুরি করছি?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো। "চলো তাহলে ।"

आমি जू কৌচচকানাম। "ना। आমরা চিত্তা কর়হি ఆটা ধার নেয়া যায় কিনা ।" একদিকে आমি মেটেও চাচ্ছি না একজন টিনএজ ক্রিমিনান হিসেবে आর্বিভূত रতে। অन্যদিকে, প্রতিটি মিনিট অতিক্রিন্ত হఆয়ার সাথে সাথে বিকৃত কিছ্ম বিজ্ঞানীদের शাতে গিনিপিগ হఆয্যার সম্ভাবনা উজ্জ্ণল হচ্ছে অ্যাঞ্রেলের।
"এটা অনেকটা গ্র্যাড থেফট অটোর মতো," গ্যাসম্যান উৎসাহের সাথে বলডো। "আমি এটা টিভিতে দেথ্থেি। বাচ্চারা ঘুব পছন্দ করে এই সিরিয়াল।"
"করুলে একটু তাড়াতাড়ি ধার করো," ইপি পরামর্শ দিলো। "আমি চপারের আওয়াজ ఆনতে পাচ্ছি।"

आমি একটা ওরুত্রৃূর্ণ নিলাম। আর হ্যা, आমি জানি, আমাকেও এর কর্মফল ডোগ করতে হবে।

ফ্লেল্মে মানুষেরা সবসময় ড্যাশবোর্ড থেকে কয়েকটা তার ছিড়ে জোড়া
 স্টার্তারও লাপে ইध্রিন ঠিক করতে। आমার বিবেক এর চেয়ে বেশি তথ্য দিতে নিমেধ করহে। কারণ आমি মোটেও চাই না এই বই পড়ে আমেরিকা জুড়ে গাড়ি চূরির মহোৎসব লেগে যাক।

যাই হোক, आমি যখন ইঞ্রিনের বন্দোবস্ত করহছি তথন ড্রাইভারের সিটে বসে ইগি গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। মোটরটায় প্রাণ সঞ্চারিত হলো। आমি হুড লাগিয়ে সবাইকে নিয়ে ভ্যানে উঠলাম।

আমার বুকে ধ্রিম ধ্রিম করে আওয়াজ হচ্ছে।
তারপর আমি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।
"হে ঈশ্বর," ख্যাং বলে উঠলো। "আমরা তো কেউই কথনো গাড়ি চালাইনি।"

এরকম একটা ওরুত্ণূপূর্ণ তথ্য ভুলে যাওয়ার কথা নয় ফ্যাংঁ্য়র।
"ঢिভিতে আমি মানুষদের গাড়ি চালাতে দেখেছি," আমি চেষ্ঠা করহছি কণ্ঠে আप্রবিশ্যাস আনার। "কিইবা এমন কঠিন হবে তা?" নিউদ্রাল, পার্ক ও ড়াইভের ব্যাপার刃ুলো আমার জানা ছিল। তাই ডি'তে চাপ দিলাম।
"ঠিক आছে, বধ্ধুরা," আমি বলনাম। "তকু কর্রনাম অগস্ত্য যাত্রা।"

## অ \& J †য় 『৫

নোমর্木া হয়েোবা নাও জানতে পারে।, ফৃট পেডাল ছড়াও গাড়ির একটা পৃথক


 माथे।

 একটা বিশাল মख হাতিকে সামলাচ্ছি।

দর দর কর্র ঘাयঘি आघি, সেইসাথে গাড়ি চালান্না নিত্যে বেশ

 जानে।"
 এক দृष्टिए आমার দিকে তককিয়ে आাছ, "কি?"



"আমি জানতাম না মা্র দুই চাকার উপর ভর দিয়ে এবটা ভ্যান এত দীর্ঘ সময় ষরে চলঢে পার্,", নাজ বनाো।
 বলাো।

 বিড়বিড়িফ্রে বনनাম आমি।

 आমি। "এথান তে কোন রাষ্তई নেই!"
"पूম্মি ঢোমা নিজের দিক-নির্দ্রেণা অনুময়ী গাড়ি চাनाচ্চিলে," ख্যাং ব্যাপাজটो দেথিক্যে দিলো।
"আর তোমার যেখানে মনে হয় সেখানে তো রাষ্ঠা পয়দা হরে না." ইগি <ুদ্ধিমানের মত যোগ করলো।

দুজনকেই থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছে করছে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি গাড়ি চালু করলাম ও একটা ইউ-টার্ন নিলাম।
"এবটা অপেক্কাকৃত কম কার্यকর রুট নিতে হচ্ছে আমাকে," आমি বলलাম। शীরে ঘীরে যে সময় চলে যাচ্ছে, এটা আমাকে শক্কিত করে তুলচে। ऊাছাড়া আমি তো এও জানি না অ্যাষ্জেল বেচেে আছে কিনা। এর চেয়েও বিভীষিকাময় ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ক্র্মান্ময়ে সেই অভিশল ক্ষুলের দিকে এগিয়ে यাচ্ছি যেখানে আমাদের জীবনের জঘন্য সব घট্না ঘটেছে। মনে হচ্ছে আমরা নিচ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর এ বাপারে আমাদের তেমন কিছ্র করারও নেই।
"ধ্যাত!" আরেকটা অপ্রত্যাশিত বাঁক নিয়ে ও প্রত্যাশিত রাস্তার খোঁজ না পেয়ে গাড়ি থামালাম আমি। তারপর স্টিয়ারিং হুইলে দমাদম ঘুষি মারতে লাগলাম। আমার প্রত্যেকটা পেশি উত্তেজিত হয়ে আছে গাড়ি চালানোর ধকল ও অজানা আশঙ্কায়। সেইসাথে মাথাটাও প্রচণ ধরেছে। পত কর্য়কদিন যাবত বেশ মাথা ব্যথা করছছ। জানি না কেন।
"ठিক आছে, ম্যাক্স," গ্যাসম্যান डীত গनায় বললো।
"সে কি স্টিয়ারিং হৃইলে ঘুষি মারছে?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।
"দেথো," একটা সাইন দেখিয়ে বলন্লো ফ্যাং। "সামনেই একটা শহর। চলো ওখানে গিয়ে কিছ্ম খাই এবং একটা সত্যিকারের ম্যাপ খুঁজে বের করি। কারণ এভাবে ঘুরে কোন লাভ হচ্ছে না।"

বেনেট একটা ছোট্ট শহর। आমি ড্রাইভিং সিটে বসে ভু কুঁচে চারিদিকে তাকালাম। এখানে খাওয়ার অনেক জায়গা আছে। आমি একটা পার্কিংণটে पুকে একদম পিছনের দিকে ভ্যানটা রাখলাম।

ইब্রিন বক্ধ করলাম आমি, নাজ ও ইগি সাথে সাথে দরজার দিকে ছুটলো। "আমরা বেঁচে আছি!" গ্যাসম্যান চিৎকার করে উঠলো।
"দাঁড়াও!" आমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম। "দেণ্থে, आমরা স্কুলের খুব কাছাক্ছি আছি। তাই এটা মনে রেখো, বে কেউ ইরেজার হতে পারে এবং তারা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। তোমরা অবশ্য ব্যাপারটা ভালো করেই জান্না। সেজন্য আমদের সবসময় সত্ক থাকতে হবে।"
"আমাদের খাওয়া দরকার," নাজ চেষ্টা করহে ঘ্যানঘ্যান না করার। অবশ্য এটা তার জন্য যথেষ্ট কঠিন, মনে হচ্ছে তার ক্যালোরি অন্য यে কারো চেয়ে অনেক দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে।
"आমি জানি, নাজ," আমি কোমল কণ্ঠে বললাম। "আমরা খেতেই याচ্ছি। আমি তধুমাত্র বনছি তোমাদের সতর্ক থাকার জন্য। চোথ-কান খোলা রাখবে, পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে, ঠিক আছে? মনে রেথো, যে কেউ ইরেজার হতে পারে ।"

তারা সবাই মাथা নেড়ে সায় দিলো। আমি ভিজর নামালাম याতে আয়নায় নিজেকে দেখতে পারি, তখনই ছোট অথচ ভারি একটা কিছ্ূ আমার কোলে পড়লো।

আমি ভয়ে জমে গেলাম, গলায় নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল । কি?
অতি সর্ষ্ঠপণে নিচে তাকালাম আমি। ना, কোন গ্ञেনেড না। এটা ছিল একটা চাবির রিং। এই ভ্যানটার চাবি । আমি এর দিকে শৃন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।
"আমাদের কাজটা এখন অনেক সহজ হর্যে গেল," ফ্যাং বলললে।

## অ\&丁†য় 『৬

"আমি চাই আমার ঘরে সবসময় এরকম গা্ধ ভেসে থাকূক," ব্রয়েল করা বার্গার ও গরম গর্ <্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের সুগক্ধ নিতে নিতে বললো ইগি।
"সেটা হলে তো দারুণ হতো," মেন্যু বোর্ড পড়তে পড়তে বলে উঠলাম আমি। আমার পাকস্থলীর অবস্থা দেথ্ে মনে হচ্ছে ওটা নিজেই নিজেকে থেয়ে एেनবে। অতিরিত্ত উদবেগ ও আডেনালিনের ক্ষরণে রীতিমত কौপছি আমি।

ভিড়বাটা ও হউগোলে পরিপৃণ এই রেস্ট্রেনটটা। সাধারণ মানুষদের डীড়ে আমরা সবসময়ই শক্কিত বোধ করি। आমরা লাইন ধরে এগিয়ে গেলাম, নিজেদের যাতে সদ্দেহজনক মনে না হয় তার আপ্রাণ চেষ্টাও চালিত্যে গেলাম। যতদূর মনে হয় এখানে কোন ইরেজার নেই।

কিষ্জ এটাও মাথায় রাখা উচিত যে ইরেজারদের সহজ-ম্বাভাবিকই মনে ख্যযতশ্ষণ না তারা তাদের দেহাকৃতি পরিবর্তন করে তোমাকে আক্রুমণ করে ।
"আমি আর মাংস খাই না," নাজ ঘোষণ দিলো। আমার ড্রুকূটি অগ্রাহা করে সে বলে যেতে লাগলো, "ঐ বাজপাখিদের সাপ-খরগোশ থেতে দেথে ঘেন্না ধরে গেছে " "

ফ্যাং সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাবল চিজবার্গার, একটা চকোলেট শেক, ক্যাফেইন ও চিনি মিশ্রিত সোডা, তিনটা ফ্রাই ও তিনটা আপেল পাইয়ের অর্ডার দিলো।
"এক দগল লোককে খাওয়াচ্ছেন বুঝি?" কাউন্টারের পেছনেের মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো।
"शা, ম্যাম," ফ্যাং মিষ্টি সুরে জবাব দিলো।
বহুুপী ফ্যাং, মনে মনে ভাবলাম आমি। তারপর, নাজের দিকে ফিরে ऊाকালাম।
"ঠিক আছে," চেষ্টা করহি নেতাসুলড ভাব নিয়ে আসার। "কিক্ট তবুও তোমার প্রচূর প্রোটিন দরকার।"

ফ্যাংয়ের মত একই জিনিস অর্ডার করলো ইগি | থাবার হাতে নিয়ে নিলে ফ্যাং তাকে একটা প্রাইভেট বুথ্থে নিয়ে গেল ।
"উম, আচ্ছ," আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলমাম। "দুটা ফ্রাইড চিকেন

স্যাત্ডউইচ, দুটা ডাবল চিজবার্গার, চারটা আ্রাই, ছয়টা আপেল পাই, দুটা ভ্যানিলা শেক, একটা జুবেরি শেক, এবং দুইটা টিপল চিজবার্গার দেয়া যাবে কি?"
"তার মানে, Өষ্রু চিজবার্গার? মাংস ছাড়া?"
"হ্যা, এতেই চলবে।" আমি নাজের দিকে তাকালাম, সে তার সম্মতি জানালো।

খাবারের সুমাণ আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিনো, মনে হচ্ছিলো যে কোন সময় বেহেশশ হয়ে যাবো। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাসম্যান অস্থির হয়ে নিজের দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাচ্ছে। প্রায় অনচ্তকাল পর आমরা आমাদের খাবারের টে পেলাম, তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে পিছনে ক্যাং ও ইগিন্র সাথে যোগ দিলাম।

চার্পাশে তাকিয়ে দেখলাম সুখি পরিবারের থন্ড খভ ছবি। বাচ্চারা ষ্ট রেপার খুলছে, মহিলারা পরস্পরের সাথে কথা বলছে আর আমাদের মত কিশোর-কিশোরীরা ুুলতানিতে ব্যস্ত। আমি সাবধানে বসে পড়লাম, आমার পাশে বসলো নাজ। গ্যাসম্যান চেপের্রেপে নাজের পাশে এসে বসলো।

आমি কি শऊত-সমর্থ? মানসিকভাবে সবল? অবশ্যই।
আমি কি গরম চিকেন স্যাত্যউইচে দাঁত पूকিয়ে আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম? নিচ্চিত হতে পারো।

নাজ তার চিজ ছিঁড়ে খাচ্ছে, ফ্যাং খাচ্ছে তার দ্বিতীয় বার্গারটি, ইগি এত বেশি খাবার মুখে নিয়েছে যে ঠিকমত নিঃম্বাস নিতে পারছে না, আর গ্যাসম্যান একটার পর একটা ফ্রাই মুথে পুরছে। আমাদের দেখে হয়তোবা
 কাতর কয়েকজন এতিম শি৩। কয়েক মিনিট ষরে ত্রু শোনা গেল চিবানোর বিরক্তিকর শদ্দ। হঠাৎ ফ্যাশাশব্যাকের মতো এলা ও তার মা’র সাথে ভদ্রভাবে থাওয়ার দৃশ্যর কथা মনে পড়লো যখন আমরা ন্যাপকিন ব্যবহার কর্তাম এবং অক্ষরে অকরে পালন করতাম টেবিল ম্যানার্স।

দারুণ। আর এখন আমি একসাথে এত বেশি খাবার খাচ্ছি বে গিলতেই অসুবিধা হচ্ছে।

হঠাৎ आমি বুঝতে পারলাম আমার কাঁধের পেশি কেন জানি টানটান হয়ে উঠছছ। আমি ফ্যাংশ্রের দিকে তাকালাম। সে তখন «্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে খেতে আমার দু’পাশে তাকাচ্ছে ! আমি তার এই চোথের দৃi্টি চিনি।

খুবই স্বাভাবিক থেকে আমি চারপালে আবারো ঢাকালাম। আমাদের পাশে যে দুই পরিবার বসে খাচ্ছিলো, তারা এখন আর নেই। এখন দেখে মদে হচ্ছে এক পান পুরুষ মডেল টেবিল ভর্তি করে আমাদের ঘিরে রেখেছে।

লোকঔুলো দেখতে সুদর্শন, তাদের মাথা-ভরতি ঘন চूন আর চোখওুো মায়াকাড়া ও বড় বড়।


## অ\&丁†য় 『৭

आমি ফ্যাংশ্য়র উস্দেশ্যে ছোউ করে মাথা আাঁকানাম, চোখ দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম পিছনের ফায়ার এপ্সিট ডোর। চোখ পিটপিট করে সে সবকিছু বুঝতে পেরেছে এটা জানিয়ে দিলো। তারপর ইগির হাতে টোকা দিলো সে।
"नাজ," आমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম। "গ্যাজি। মুথ তুলে তাকিভ্যো না। তিন সেকেঙ পর, লাফ মেরে ফ্যাংক্যের কাছে পৌছাবে এবং পিছনের এব্সিট ডোর দিয়ে বেরির্যে যাবে।"

आমার কথা ওনতে পেয়েছে এটা বুঝতে না দিয়ে নাজ ও ইপি খাবার চিবিয়ে যেতে লাপলো। নাজ এক চূমুকে ভ্যানিলা শেক থেয়ে নিলো। তারপর হঠাৎ ঝটকা মেরে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ফায়ার ডোর ভেন্গে ছুট লাগালো সে। তার পিছू পিছू চললো গ্যাসম্যান।

সঙ্গীদের নিয়ে রীত্মিত গর্ব বোধ হচ্ছিল আমার।
ততক্ষণে অ্যানার্ম বাজতে তরু করেছে, কিষ্জু আমি ওদের পিছন পিছন এগিয়ে यাচ্ছি আর ষ্যাং ও ইগিও আমার পিছু পিছू আসছে। ইরেজাররা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আমরা ভ্যানের কাছে পপৗছে গেলাম।

ভেতরে ঢুকে আমি ইগনিশনে চাবি ঢूকিয়ে ইজ্রিন চালু করলাম। ইরেজাররা ত্তঋ্ষণে পঙ্গপালের মত পার্কিংনট ঢূকছে, তাদের অনেকেই ইতিমধ্যেই নেকড়েতে রুপান্তরিত হয়েছে।

গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে আমি গাড়ি বিপরীত দিকে নিতে চাইলাম, আর্তনাদ করে উঠলাম যথন বুঝতে পারলাম একজন ইরেজারের গায়ে ধাকা লেগেছে। তারপর গিয়ার স্টিক টান মেরে ডি'তে নিয়ে এসে, পার্কিংনটের চারদিকের ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, আমি রাস্তায় নেরে এলাম। টায়ারের তীఫ্\% आওয়াজ ছাপির়ে শোনা গেল পিছনের গাড়িফ্োর হর্নের কানফাটানো শব্দ ।

কোণার দিকের গ্যাস স্টেশন ছাড়িয়ে আমি ডান দিকে মোড় নিলাম । একদ্টু জন্য জারো কয়েকটা গাড়ির সাথে সংঘর্ষের হাত থেকে বেঁচে গেলাম आমি । ওদিকের রাস্তায় নেমে গাড়িন ভিড়ে মিকে যেতে চাইলাম।
"ম্যাক্স!" নাজের তীস্স চিৎকার। কিষ্ভ আমিও সামনের সেমিটেইলারটা দেখ্থেি এবং একদম শেষ মুহৃত্তে ওটার পথ থেকে সরে দাঁড়ালাম। आমাদের পিছনেই টাকের সাথে গাড়ির সংঘর্ষের আওয়াজ Өনতে পেনাম। তারপর একেবেঁকে টাফিক মাড়িয়ে সামনে এশুতে থাকলাম আমি, মনে মনে তখন

আফসোস করছি কেন ড্রাইভিং্টা ভালো মত শিখি নি আর কেনইবা ভ্যানের বদলে অन্য কিছू চূরি করলাম না।
"অ্যানটার পেট এত মোট!" আমি হতাশায় ঔপ্পিয়ে উঠলাম। আবারো বাঁক घুরতে গিয়ে আমাদের ভ্যান দূই চাকায় ভর দিয়ে প্রায় শূন্যে উঠে গেল। তবে এখন বেশ দ্রুত বাঁক নেয়া যাচ্ছে।
"ভ্যান তো মোটা হবেই," ফ্যাং বললো, যেনবা কোন রেস কার চুরি না করার জনা আমাকে দুষছে।

আমরা শহরের বাইরে চলে এলাম যানবাহনের এই দংল থেকে বেরির়ে আসাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। স্টিয়ারিং হুইলে আযার এঁটে থাকা হাত৫লোকে মনে হচ্ছিল শক্ত তারের মত। আমাদের ভ্যানটাকে ছেড়ে দেয়া উচিত।
"আমি থামছি!" ইध্রिন গর্জন ছাপিয়ে বলে উঠলাম आমি। "यত দ্রতত পারো লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ওড়া তরু করো!"
"ঠিক আছে!" পুরো দলের সম্মিলিত চিৎকার।
রিয়ারভিউ মির্রে চোধ বুলিয়ে দেখলাম তিনটা কালো গাড়ি আমাদের
 চেয়ে অন্নেক দ্রুত এঔচ্ছে ওরা। यে কোন উপায়ে আমার কিচू সময় বের করতে হবে।

দौতে দাঁত চেপে হঠাৎ গাড়ি নিয়ে আমি নেমে গেলাম ভূঠ্যা ক্ষেতে। কেছ মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চললাম आমরা, সश্য করতে থাকলাম উইড্ডশিন্ডের
 থাকলাম আামি এবং সামনে থেকে ভেসে আসা মৃদু জালো আমাকে আশাপ্বিত করে তুললো নতুন কোন রাস্তার।

आমি রিয়ারভিউ মিররে কোন গাড়িকে পিছू নিয়ে আসতে দেখলাম না। আর তাছাড়া ভ্র্যাদানা ফাটার শব্দ এত বিকট যে অন্য গাড়ির ইষ্রিনের आওয়াজ শোনার কথাও না। আমরা কি ওদেরকে খসাতে পেরেছি? অবশেবে একটা রাষ্ঠা পাওয়া গেছে! চমৎকার!

ঝাঁধূনি ধেতে থেত্তে জ্যান রাস্তায় উঠলো। সামনের টায়ার রাস্তায় পড়ার সাথে সাথে আমি গ্যাস পেডালে চাপ দিলাম

তঋনই একটা সেডান আমাদের সামনে এসে হাজির হলো।
ষাট মাইন স্পিডে সেডনটটাকে গিয়ে ধাক্কা দিলাম আামি।

## অ\&丁†য় 『b

নিজের প্রতি নোট নতুন কোন গাড়ি চূরি করলে এয়ারব্যাগ অক্ষম করে দেবে।

এয়ারব্যাগে ব্যাপারে একটা জিনিস হচ্ছে, যখন ঢুমি কোন কিছুকে পধ্ণাশ-ষাট মাইল বেগে ধাক্কা মারো, তখন ও৫লো ফূলে গিয়ে এত জোরে মুখ্ে এসে আঘাত করে যে তোমার চেহারার দফারফা হয়ে যেতে পারে। আমার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটেছে, নাক থেকে পড়তে থাকা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে চালাতে ভাবলাম আমি।
"রিপোর্ট করো," দুর্גল কধ্েে বললাম आমি।
"আমি ঠিক आছি," আমার পাশে বসা ফ্যাং বললো। তার গলায় সিটবেল্ট অনেকটা ফৗঁসের মতই অটটকে আছে।
"আমিও ঠিক আহি," ব্যাকসিট থেকে নাজের তীত কর্ঠম্বর শোনা গেন। आমি घাড় घুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। তাকে ক্যাকাশে দেখাচ্ছ, থ্ধুমাত্র চোট নাগা কপাল বাদে। আমার রক্কমাঋা চেহারা দেণ্েে সে আৎকে উঠলো।
"আমার নাকটাই কেবল ফ্টেছে," आমি তৎফ্মণাৎ তাকে আশ্ব করুলাম। "মাথা ফাটলে আরো বেশি রক্কোত হতো। এই দেথো, এটা থেমেও यাচ্ছে।" মিথ্যা কথা।
"निজেকে পুডিংয়ের মত লাগছ,," ইগি থগিয়ে উঠলো। "বে পুডিংয়ের আবার মায়ু আছে। যে পুডিং ব্যাথায় কাতর।"
"আমার অসুম্থ লাগছে," গ্যাসম্যান বললো, তার মুথ সাদা, ঠেঁঁট ক্যাকাশে আর রক্তমৃন্য।

ক্স্যাশ!
আমাদের চারপাশের জানালাকলো বিকট শব্দে ভেক্েে গেল আর আমরা ভয়ে লাফ দিয়ে উঠে মুখের ওপর হাত চাপলাম। আমি দেখতে পেলাম বন্দুক দিয়ে গামে ধাক্কা মারা হচ্ছে। তারপর নধরযুক্ত লোমশ কয়েকটি হাত দরজা খুলে দিলো।

একটা লাথি মারারও সময় পেলাম না, ফ্যাং ও आমাকে ভ্যান থেকে বের করে এনে মাট্টিতে ছুঁড়ে ফেন্ন হলো।
"দৌড়াও!" আমি জোরে চিৎকার করে উঠনাম । কিন্তু নাকে প্রচ্ এক আখাত থেয়ে থেমে যেতে হলো আমায়।

তাকিয়ে দেখলাম ত্যানের পেছনের দরজা খুলে গেন এবং ইগি ও গ্যাসম্যান সাঁই করে আকাশে উঠে পড়লো। সাথে সাথে অনাবিল আনন্দের ছটা জামার মুঈময় ছড়িয়ে গেল, কিষ্টু তাজ রক্ত মুথে চনে আসায় হাসি थামাতে হলো আমাকে।

ক্রেধে উন্মু হয়ে ইরেজাররা তাদের উদ্দেশ্যে ঔলি ছোঁড়া ঔক্প করলো। কিষ্টু ইগি ও গ্যাজি आরো উপরে উঠজে থাকলো। দারুণ, দারুণ, দারুণ!

হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকা নাজকে ভ্যানের পেছন থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে আমার পাশে ধাকা মেরে ফেন্লা হলো। তার চোধ্ব অক্রুসজ। অiম হাত বাড়ালাম তাকে সাৰ্ত্রনা দেয়ার জন্য।

ইটালিয়ান বুট পরিহিত একজন ইরেজার সজোরে লাথি মারলো আমাকে। আাউ!
"তোমাকে ট্যাগ করা হলো," आরি বললো। তার কথা ওনে দানবীয় উত্রেজনায় সবাই হেসে উঠলো।
"দেণে তো মনে হচ্ছে ঢুমি শ্রেলে যেতে চাচ্ছে না," সে কথা চালিয়ে গেন। তার জ্লুরধার হনদেটে দাঁত দেখা যাচ্ছে, এমনকি বিন্দু বিন্দু লালাও ঝরূছে মুখ থেকে।

তারা সবমিনে পাঁচ জন আর আমরা তিন জন। আমার দৈহিক গঠনের তুননায় आমি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী, কিষ্ভু আরির ওজন আমার চেয়ে প্রায় ১৬০ পাউভ বেশি। তাছাড়া সে তার জুতাওয়ালা পা আমার কপালে ঠেস দিয়ে রেখেছে। Өধ্ধু यদি একটা আघাত হানতে পারতাম, একটা ভয়ক্কর মোক্ষম आघাত।

आমি ফ্যাং়্য়র চোথের দিকে তাকালাম, তার চোখদুটো কালো ও অভিব্যক্তিহীন। তারপর নাজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। চেষ্টা কর্রলাম তাকে আশমস্ত করার মত এক হাসি দিতে কিষ্ভু আমার রক্টে রজ্রিত চেহারা তার মুথে প্রফূনতা এনে দিতে ব্যর্থ হলো।

তথনই আমরা ৩নতে পেলাম একটি অগ্রসরমান চপারের ভীতিকর সেই শব্দ । শব্দ তনে ইরেজাররা চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগলো।
"কি করুণ দৃশ্য," আরি আমার দিকে তাকিয়ে বললো। "আমরা সবাই বাসায় ফিরে যাচ্ছি। সেই পুরন্নে দিনের মতে।"

## অ\&丁†য় 『৯

 কোন কিছूর সাথে মোকাবেলা কর্রার জন্য প্রস্তুত आমি।

জানি সে বেંচে আছে কারণ आমার খাচার পাশেই তার ছোষ খাচাটি রাখা। খौচার শিক গলিয়ে হাত বাড়ালে ইপ্চিখানেক দূরত্ধে থাকি আমরা ।
"তারা তোমাকে অন্তত বড় একটা ক্রেট দিয়েছে," ম্দু খসখসে কণ্ঠে বলে উঠলো সে। "আমারটা মাঝারি ।"

আমার গলা বুজে এলো। এই দুঃসময়েও তার সাহসী কথা-বার্তা আমাকে প্রচণ নাড়িয়ে দিলো। এত দেরি করে এখানে পৌছানোয় আমার লজ্জা লাগত্ লাগলো, লজ্জা লাগত্ত লাগলো এত সহজে ইরেজারদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় ও ব্যর্থ হিসেবে প্রতীয়মান इওয়ায়।
"এতে তোমার কোন ভূল ছিন না," আমার চিত্তা পড়ে সে বলে উঠলো। তাকে বিশ্রি দেখাচ্ছে। তার চোখ দুটাা কোটরে বসা, মুথের একপাশের একটা কতে হনদেটে ভাব। অ্যাধ্রেনকে দেখতেও অনেক তকনা নাগছে যেনবা এই কয়েকদিনে সে একটা পাতায় পরিণত হয়েছে। তার পাখনার পালকঞেোতে জমেছে ময়লা।

অन্যপাশে, নাজ ও ফ্যাংকে আলাদা দু'টি ক্রেটট রাখা হয়েছে। নাজকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত দেখচ্ছে, यদিওবা সে আা্রাণ চেষ্টে করহে তার ভীতিকে ঢাকার কিষ্ট লড়াইটাতে হেরে যাচ্ছে সে। ফ্যাং তার হাঁটুর উপর হাত রেথে বসে আছে। অ্যাய্রেলকে দেখামাতই তার মুঞ্েে হাসি ফূটে উঠেছিল কিন্ভ এরপর থেকেই সে নিজেকে তটিয়ে নিয়েছে।
"আমি দूঃখিত, ম্যাক্স," অ্যাध্রল ফিসফিসিফ্যে বললো। "আমার ভুলের কারণেই এমনটা ঘটলো।"
"বেকূবের মত কথা বলো না," আমি বললাম। ফাটা নাকের কারণে আমার কষ্ঠস্বরটা ফौপা শোনাচ্ছে। "আমাদের যে কারোরই এমনটা হতে পারে। আর আমার ভূলের কারণেই ফ্যাং, নাজ ও আমি ধরা পড়েছি।"

আমার চারপাশ্ ধাত্ পদার্থ ও এন্টিসেপ্টিকের গন্ধ কয়েক বছর आগেকার বিভীষিকাময় ম্মৃতির কথ্থা মনে করিয়ে দিচ্চে। মনে ভেসে বেড়াচ্ছে ব্যথা ও ভয়ের খভ খভ ছবি। आমার নাকের রক্তপড়া অবশেষে বধ্ধ হয়েছে কিন্ট্ এখনও ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। আমার মাথাব্যথাটাও ফিরে এসেছে, আর

কেন জানি চোখের সামনে উনটাপালটা জিনিসের ছবি দেখছি। এশুলো কি रচ্ছ??
"ম্যাক্স, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার ।" অ্যাঞ্জেল কাঁদতে তরু করলো ।
"শশশ," আমি সাষ্ত্বনার সুরে বললাম । "পরে বলবে । এখন বিশ্রাম নাও । এতে ভালো লাগবে চোমার ।"
"না, ম্যাঙ্স, এটা খুবই দরকারি,"
তখনই দরজা খুলে গেল এবং লিনোলিয়ামের টাইলে ভারি পদশব্দ শোনা যেতে লাগলো । সাথে সাথে অ্যাঞ্ৰলের ছোঁ্ট মুথে আতক্ক ছড়িয়ে পড়লো । খেপে গেলাম আমি, এত ছোট একটা মেয়ের মনে যারা ভীতি সপ্চার করে তাদের প্রতি খেপে যাওয়াটা বেশ স্বাভাবিক ।

আমি পেশি টানটান করে ভীষণমূর্তি ধারণ করলাম । অ্যাঞ্রেলের সাথে তেড়িবেড় করার জন্য তাদেরকে খুব পস্তাতে হবে । এমনকি তারা যে এখনও বেঁচে আছছ তার জন্যও তাদেরকে পস্তাতে হবে ।

হাত দুটো মুঠো করে নিলাম আমি। তারপর ক্রঁজো হয়ে বসে রইলাম যাতে কেউ ক্রেটের দরজা খুল্নে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কলিজা ছিঁড়ে নিতে পারি । ঐ বানচোত আরিকে দিয়েই ঔরু করবো ।

অ্যাজ্রেন বসে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। আর আমি তখন আকাশ-পাতাল চিষ্তা করছি তারা তাকে নিঢ়ে কি করেছে এ ভেবে ।

এক জোড়া পা আমার ক্রেটের সামনে এসে থামলো । ইঁঁূ ছূই ছ゙ই সাদা ল্যাব কোটের প্রাস্ত দেখতে পাচ্ছি আমি।

লোকটা হাঁটূ গেড়ে আমার ক্রেটের দিকে তাকালো ।
হ্সস্পन्দन যেন বহ্ধ হঢ়ে গেল আমার, হ্ֵেচট খেয়ে পিছনে পড়েও গেলাম আমি ।
"ম্যাক্সিমাম রাইড," জ্েে বেচেল্ডার বলে উঠলো । "তোমাকে অনেক মিস করেছি আমি।"

## অ \& 〕


 बোক शाসিমৃঞ্ে তাকাত্ত দেখলাय।

आयার জীবনে বাবা-মা'র অভাব জ্ব পুষিয়ে দিয়েছিল। চার বছহ আপr







 যেত।







 बে সে आা ফিরে জাসবে না।

গচ চার বহ্র ধরে লে-ই ছিন আমার आার্শ।

 জানতাম সবই চরম जাঁওাবাজি ছাড়া জার কিছু ছিল না।
 জानफ़।

शु ই

প্রতিক্রিয়া দেখতে।
কিষ্টু জেবকে এই সষ্টি জামি দিচ্ছি না।
এতদিন ধরে আমার মনের বে অংশ জেবকে জালোবাসতো ও বিশাসা করতো ज হঠাৎ ব্ধ হয়ে গেল। আর সেই জায়গায় জন্ম নিলো ব্যাথ্যাতীত এক ঘৃণা।
"আমি জানি ভুমি অবাক হয়ে গেছো," সে হাসিমুখে বললো। "এদিকে আসো। তোমার সাথে আমার কথা আছে ।"

সে আমার ক্রেটের দরজা খুলে দিয়ে মেলে ধরলো। সেকেন্ডের মধ্যে आমি একটা প্যান ঠিক করে নিলাম : কোন কিছ্হ কর্রবো না। স্রেফ দুপচাপ ওর কথা ఆনে যাব। সবকিছ্ম গিলবো কিষ্ঠু কোনকিছू উগরাবো না।

ধীরে পীরে आমি ক্রেট থেকে বের হয়ে এলাম। দাঁড়াতে গিয়ে সমস্ত xরীরে ব্যথা অনুভব করলাম आমি। বেরিয়ে আসার সময় যদিওবা आমি আমার দলের দিকে তাকাইনি তবে ডানহাত পেছনে নিয়ে দুই আগুল এক করে রাখলাম।

এর অর্থ হচ্ছে 'অপেষ্পা করো।
জেবই আমদের এই প্রতীক শিখিয়েছিন।

## অ\& $\ddagger$ †য় ৬

জেব ও আমি এক সারি কস্পিউটারকে পাশ কাট্যেয়ে সবার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলাম। দৃরপ্রাত্তের একটি দরজার ওপাশে একটি ছোট রুম অবস্থিত যেখানে কয়েকটি কাউচ, টেবিল, চেয়ার, একটি সিক্ক আর মাইচ্রোওয়েভ ওভেন আছে।
"বসো, ম্যাক্স," সে একটি চেয়ার দেথিয়ে বনলো। "আমি এই ফাঁকে হট চকোলেট বানাই।" সে আগে থেকেই জানে খাবারটা আমার খুব থ্রিয়।
"মাব্স, কথ্থাট স্বীকার করতেই হবে তোমাকে নিয়ে আমি খুব গর্বিত," সে মাইক্রোওয়েভে মগ রাখতে রাখতে বললো। "তুমি বে এত ভালো করবে তा বিশ্বাস করতে পারহিলাম ना । ना ভूল বললাম, आমি ঠিকই বিশ্বাস করতে পারছি কারণ আমি জানতাম তুমি পারবে। তবে তোমাকে শারীরিক বেে এত সুস্থ-সবল ও নেত্ত্তের দিক দিত্যে এত দদ্ষ হিসেবে দেখতে পেরে আমার খুব গর্ব বোধ হচ্ছে !"

বিপ করে উঠলো মাইক্রোওয়েভ। একটা ধৃমায়িত কফির মগ আমার সামনের টেবিনে এনে রাখলো জেব। আমরা এই মৃহৃর্তে ডেথ ভ্যালির মাঝখানে একটা টপ সিত্রেট ফ্যাসিলিটিতে আছি, যার' অত্তিত্ কোন ম্যাপে খুঁজে পাওয়া यাবে না। অথচ সে এথানে বসেই কি চমৎকার মার্শম্যালো বানিয়ে কেললো!

आমি হট চকোলেট উপেক্পা করে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম।

সে কিছুক্ষণ আমার উত্তরের অপেক্ষা করে টেবিনের অপর পাশে বসে পড়লো । এ সত্যিই জেব, আমার মস্তিক্ক অবশেষে তিক্ত সত্যটা গেনে নিলো। আমি চিনতে পারনাম তার চোয়ালে গোলাপী কতের দাগ, তার ঈষৎ বাঁকা নাক ও ডান কানের ఢ্চচকানো ভাব। এ তার কোন শয়তান যমজ ভাই নয় । এটা সে নিজেই।সে-ই শয়তান।
"তোমার মনে নিশ্ষইই অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্চ," সে বললো। "কোথা থেকে ৩রু করবো সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছ্ছি না। आমি আমি খুব দूঃখিত এ সবকিছ্ম ব্যাপারে। आমি যদি সবকিছू ব্যাথ্যা করতে পারতাম যদি দুই বছর আগে, আর কেউ না হোক তোমাকে সবকিছ্ ব্যাখ্যা করতে পারতাম। আরো যদি ব্যাথ্যা করতে পারতাম তোমার মুঞে আবারো হাসি দেথার জন্য कি কি করতে পারি ।"

তোমার মাথায় একটা বারি মারতে পারলে হাসি ফিরে আসবে।
"সময় হলেই সবকিছू বুঝতে পারবে, ম্যাক্স। এটা আমি অ্যাঙ্ভেলকেও বলেছি । আমি তাকে বলেছি, এ সবকিছ্ একটি পরীক্ষ। মাঝে মাঝ্েে না বুঝেে৫নে আমাদের অনেক কিছু করতে হয়। পরে একসময় সব পরিষ্কার হয়ে আসে। এ সবই ছিল একটা পরীক্ষা।" সে যেন অস্প্ট কোন কিছুর উল্mেশ্যে তার হাতটা নাড়লো।

আমি ওখানে ঠায় বসে রইলাম। আমার ভালোই থেয়াল আছে যে আমার শার্ট ভরে আছে ছোপ ছোপ রর্তে, আমার মুথে ব্যথা ও পেটে অসহনীয় জ্রেধা। সেইসাথে এটাও থেয়াল আছে, এর আগে কখনো কাউকে এভাবে হত্যা করার চিন্তা মনে জাগে নি যতটা এখন জাগহ్; এমনকি গত গ্রীচ্মে ইগি যখন আমার প্রিয় প্যান্টটা ছিঁড়ে ফেলে তথনও এমন চিষ্তা আমার মাথায় আসে নি।

আমি কিছূই বললাম না, নির্লিওু মুথে বসে রইলাম।
সে आমার দিকে একবার তাকান্ো, তারপর বব্ধ দরজার দিকে দৃষ্টি দিলো। "ম্যাক্স," কণ্ধে যথেষ্ট 勺রুত্ম आরোপ করে বলরো সে। "ম্যাক্স, কিছুক্ষণের মধ্যে বেশকিছু লোক তোমার সাথে কথা বলার জন্য আসবে। কিষ্জ তার আগে তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার।"

তুমিই যে শয়ততান লুসিফার এই কথাই কি বলবে?
"এমন কিছू কथা যা আমি তোমাকে আগে বলতে পারি নি, ভেবেছিলাম পরে কোন একসময় বলবো।"

সে চারপাশটা একবার ভালো করে দেথে নিলো, যেনবা নিচিচ হতে চাইলো কেউ আমাদের কথা ওনছে কি না। সে হয়তোবা আমাদের সমস্ত সার্ভেইল্যান্স লেসনের কথা ভূলে গেছে, যেখানে আমরা শিধেছিলাম শুধ্ট মাইক ও সেন্পরের ব্যাপারে যা দেয়ান ভেদ করে সব দেখতে পারে। বা সেইসব দূরপাল্লার আড়ি পাতার যক্রের ব্যাপারে যা কিনা আধা-মাইম দূরের শদ্দ ধরতত পারে।
"ব্যাপারটা হচ্ছে, ম্যাক্স," আবেগমিশ্রিত গলায় বললো সে, "आমি या সবসময় বম্েে আসছি তার চেয়ে তুমি অনেক বিশেষ একজন। তোমাকে একটা কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাঁচিয়েও রাখা হয়েছে একটা বিশেষ উफ্mে্যে।"

সে ছোউ করে নিঃশ্বাস ফেলে আযার দিকে গভীর চোথে তাকালো। আর আমি আষ্ঠে আষ্ঠে মুছে ফেললাম তার সম্পর্কিত সমষ্ত সুখকর স্মৃতি ও হাসিআনন্দের মুহূর্চ।
"ম্যাঙ্স, সেই কারণ, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবী রক্পা করার দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে।"

## অ\&丁†য় ৬২

आমি হাজার চেষ্টা করেও র্থখতে পারলাম না। आমার মুখ হা হয়ে গেন। आমি দ্রুত তা বন্ধ করে দিলাম।
"আমি এর চেয়ে বেশি কিছ্ম এই মুহূর্তে বলতে পারছি না," জেব আরেকবার পিছন দিকটা দেত্েে নিয়ে বললো। "তবে এর তুরতত্ব সম্পর্কে জানা দরকার ছিন তোমার। তুমি বিশেষ একজন, ম্যাক্স। এমন এক ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ঢুমি যা এক কথায় অকল্পনীয় ।"

इয়তোবা आমি এই জনাই তা কজ্পना করতে পারছি না কারণ আমি এখনো পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যাই নি।
"ম্যাক্স, এ পর্যত্ত তুমি যা যা করেছো বা যা या করার ফমতা তোমার আছে, সবই এই ভাগ্যের সাথ্টে জড়িত। তোমার জীবন হাজারটা জীবনের সমান । তুমি বে বেঁচে আছে এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।"

आমার কাহ থেকে কোন আনব্দে উদ্দেলিত জবাব পাওয়ার জন্য তাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

দীর্घশ্বাস ফেললো সে, আমার নির্লিল্ভ আচ্রণে বেশ হতাশ।
"ঠিক आছে," সে যেন বুঝতে পেরে বললো। "আমি জানি না তুমি এখন কি ভাবছো। আর তাতে কোন সমস্যা নেই। आমি চাচ্ছিলাম নিজেই তোমাকে এই থবরটা দিতে। পরে, আরো অনেকে তোমার সাথ্ে কথা বনতে আসবে। তবে ঢুমি এর মধ্যেই যথেষ্ট চিত্তা করার সময় পাবে। কিষ্টু এ সবকিছু এখনই তোমার দলের কাউকে বলার দরকার নেই। এটা আপাতত গোপনই থাক, ম্যাক্সিমাম। शুব শীঘ্যই ব্যাপারটা পুরো বিশ্ব জানবে। তবে ঠিক এখন না।"

চूপচাপ কথা ऊনে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ দছ্য হয়ে উঠছি আমি ।
সে দাঁড়িয়ে আমাকে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলো। কনুইয়ে তার হাতের স্পর্শ পা রি রি করে উঠলো।

আমরা চূপচাপ ক্রেটের সারির দিকে হেঁটে গেলাম। সে আমার ক্রেটের দরজা খুনে দাঁড়িয়ে রইলো যাতে आমি ভেতরে पूকতে পারি। কি চমৎকার এক ভ্র্রলোক।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে সে «্রঁকে এলো কিছू এবটা বলার জন্য। "মনে রেখো," সে ফিসফিসিয়ে বললো। "আমার উপর বিশ্বাস রাথো। স্রেফ এইটূ<ূই আমার চাওয়া। আমার উপর বিশ্ঠাস sাধো আর নিজের মনের কথা ળสে যাও।"

কত্বার आমি তার মুখ থেকে এই কথা তনেছি? তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আমি চিচ্তা করতে লাগলাম। এই মুহृর্তে आমার মন বলছে এক জোড়া পায়ার্স দিয়ে তার কলিজা টেনে বের করতে।
"তूমি কি ঠिক आছে?" অ্যাজ্রেন তার খौচায় মুখ नাগিয়ে উদিগ্ম কष্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

আমি মাথা নেড়ে হা বলে ঘরের ওপাশ ফ্যাং - नाজের দিকে তাকালাম।
"আiি ঠिক आशि। তোমরা সবাই মন শক্ত করে র্রাধো, ঠিক आঢছ?" নাজ ও অ্যাঞ্জেন সায় জানিয়ে মাথা দোলালো। তবে ফ্যাং জামার দিকে তাকিয়েই থাকলো। आমি জানি না সে কি ভাবছে। সে কি ভাবছে জাম বিশ্বাসঘাতক কি না? সে কি ভাবছে জেব আমাকে তার দমে টানতে পেরেছে কি না, অথবা জেবের দলে আমি అরু থেকেই আছি কি না?

সে খুব শীঘইই এর উত্তর পেয়ে যাবে।

## অ ধ 〕†য়

ঘণ্টার পর ঘন্ট কেটে যেতে লাগনো। ক্রেটের ভিতর বসে বসে আমি চিন্তায় মশษুল হয়ে রইলাম। আমার ভাগ্যে কি আছে, মৃত্যুবরণ নাকি প্থথিবীর ত্রাণকর্তা হিসেবে আর্বিভূত হওয়া।

आমি আমার এই চিন্তার কথা অন্য কাউকে বনতেও পারছি না, এমনকি ফিসফিস করেও না । জেব যদি এটা ভান করে যে নিচ্ম্বরে কথা বললেই কেউ ऊনতে পাবে না, তাহলে তার জন্য তা ঠিক আছে। কিষ্ভ আমি সব জানি। যে কোন জায়গায় ক্যামেরা কিংবা মইক লুকান্না থাকতে পারে, এমনকি আমাদের ক্রেটেও। তাই আমি কোন প্যান বানাতে পারলাম না, পারলাম না তাদেরকে কোন প্রকার সাষ্ত্রন দিতে।

যখন অ্যাফ্জেল ফিসফিসিয়ে বলল্লো, "গ্যাজি আর ইগি কই?" তখন আমি স্রেফ শ্রাগ করুলাম। সে বেশ হতাশ হয়ে পড়লো। আমি তার দিকে দৃঢ় চোথে তাকানাম। তারা পালিয়ে গেছে। ভালোই থাকার কথ্থা তাদের।

সে আমার চিস্তা পড়তে পেরে ছোঊ করে মাথা ঝौঁকালো। তারপর ক্রেটটের এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লো।

এরপর আমি তাদের সাথে শ্ধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে যাই।
ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে।
আমার মাথাব্যথা আবারো ফিরেরে এসেছে, চোখ বক্ধ করলেই ভয়াবহ সব দৃশ্য চোথের পাতায় নেচে বেড়াতে লাগলো।

কোন এক সময়ে একজন বিজ্ঞানী এসে আরেকটা 'এক্সপেরিম্যান্ট’ আমার ক্রেটের পাশেরটাতে রেখে গেল। আমি কৌতৃহনী হয়ে একবার আড়চোথে তাকালাম। অবশ্য সাথে সাথে চোখ ফিরির্যে নিতে বাধ্য হলাম आমি। দেখতে অনেকটা পিচ্চি বাচ্চার মত লাগলেও আসলে জিনিসটাকে একটা ভয়ানক ছত্রাক বলাই শ্রেয়। এর হাতে কয়েকটা আञুল আছে আর পায়ে মাত্র একটাই आগুল। বোধহীন নীল চোখ মেলে ওটা আমার দিকে তাকালো, চোখ পিটপিট করলো।

আধা-ঘন্টার মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম ঐ ‘এख্সপেরিম্যান্ট’টা আর শ্বাস নিচ্চে.না । आামার খौচার ঠিক পাশেই ওটা মারা গেছে।

হতবিহ্মল হয়ে आমি অ্যাঙ্জেলের দিকে তাকাनাম। দেখলাম, সে কাঁদছে। সেও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে।

অনেকক্ষণ পর ল্যাবের দরজা খুলে গেল। একটা ছোটখাট দহ্গল সামনে এগিয়ে আসলো। ওখান থেকে মানুষের কঠ্ঠম্বর ও ইরেজারের হাসির আওয়াজ শোনা গেল। দूই চাকাওয়ালা একটা গাড়ি আমাদের ক্রেটের সামনে এনে রাখলো তারা।
"মাত্র চারজনই তো দেখতে পাচ্ছি," একজন মানুষের উৎকধ্ঠিত গলা শোনা গেল।
"দু’জন পালিয়ে গেছে," আরি বনলো। কथাটা বনেই সে আমার খঁচায় नাথि মেরে বসলো। "হাই, ম্যাক্স । আমাকে খুব মিস করছিলে, তাই না?"
"ডিরেষ্ঠর কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিচিত?" একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলো। "আयরা ওদের কাছ থেকে আরো অনেক কিমু শিখতে পারতাম।"
"शা, ডিরেষ্ঠর নিষ্চিত," ত়তীয় একজন বলে উঠলো। "ব্যাপারটা অনেক বেশি ঝুঁকিপৃর্ণ। বিশেষ করে ঐ পিচ্চিটার অসহোযোগিতার কথা বিবেচনায় आনলে।"

আমি অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকিয়ে একটা থাম্স-জাপ দিলাম। তার মুখে একটা দूর্বল হাসি ফূটে উঠলো।

তারপর তার খাঁচাটা খুব রুক্ষ্যাবে তুলে এনে চাকাওয়ালা গাড়িটাতে রাথা হলো, यেন ওটা একটা লাগেজ। গালে আঘাত পেলে ব্যথায় 勺ुশ্রিয়ে উঠলো সে, এবং পুরো ব্যাপারটা দেথে মাথায় রকু চড়ে গেল আমার।

পরের সেকেন্ডে আরি আমার ক্রেট ধরে অ্যাঞ্রেলের পাশে এনে রাখলো। সে এতো জোরে আমার ক্রেটট নামানো ঠে ঠৌট কামড়ে ধরনनাম आমি। আমার দুরাবস্থা দেখে হাসির চোটে তার দাঁত বের্রিয়ে গেন। তার দাঁত বে হলদেটে, এই ফঁটকে এটাও দেথে নিলাম। "বাঁড়ের মত শক্তিশানী," সে গর্বিত কচ্ঠে বললো।
"তোমার আব্বা নিশ্যইই খুব গর্ব বোধ করতেন," আমি অবজ্ঞার সুরে বनलাম। সাথ্থে সাথে ক্ষেপে গেন সে, এতো জোরে আমার ঈচায় ঘুষি মারলো যে জামি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম।
"আঙ্তে," একজন সাদা কোট পরিহিত বিজ্ঞানী বিড়বিড়িয়ে বললো। आরির খুন্নে দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়লো।

তারপর আরো দুজন ইরেজার নাজ ও w্যাংকে আমাদের পাশে এনে রাখল্লে।। তারা আমাদের ধাক্কিয়ে দরজার দিকে নিয়ে গেল, পেছ্ন পেছন আসতে লাগলো ক্ষিল্ট আরি। বাইরের হল প্রচও উজ্জৃল, ফ্োর ক্রিনার ও অফিস্স মেশিনের গক্ধে ভরে আছে তা।

आমি ক্রেটের শিক ধরে বাইরের দিকে উঁকি দিলাম, চেনার চেষ্টা করনাম

স্কুলের. কোন জায়গায় আছি আমরা। ইরেজাররা শিকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আমদের খামচ দেয়ার চেষ্ঠা করলো। তাদের ঠেনা-ধাকার তীব্রতায় খাঁচা রীতিমত কাঁপছে। आমি ভাবनাম ওদের কারো আञুল ভেঞ্ে দিনে কেমন शः़।

আমরা বামদিকে একটা মোড় নিলাম পেরিয়ে আসলাম বেশ কয়েকটা দর্রা। তারপর আমরা বাইরে বের হয়ে এলাম। आমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম, কিষ্মে স্কেলের বাইরের বাতাসও যেন বিষাক্ত।

চোঈ க্চচকে আমি কোন পরিচিত স্থাপনা খুঁজতে লাগলাম। আমাদের পিছনেইই ল্যাব বিন্ডিং। আমাদের সামনে, প্রায় একশো মিটার দুরত্ধে একটা লাল ইটের বিন্ডিং অবস্থিত। আমরা এই মুহৃর্তে স্কেলের পেছনের উঠানে আছি। গडীর রাতে ল্যাবের জানালা দিয়ে এই উঠানের দিকেই आমি তাকিয়ে থাকতাম।

এই উঠানেই ইরেজারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো কিভাবে শিকারকে ধরে ছিঁডে খুবলে ফেলতে হয়।

এই জন্যই হয়তোবা তারা এত হাসাহাসি কর্ছে।

## অ\&丁†য় ৬8

আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুপি দাঁড়ালে এক মজার ব্যাপার ঘটে। পরিপার্শ্বের আর সবকিছুকেই তখন আমরা ভূলে যাই।

এই মুহূর্ত্টার কথাই ধরা যাক। আমার সামনে দু’টা পথ খোলা-হয় সব আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা কর্রা অথবা যা কিছू আছে তাই নিয়ে লড়াই করা।

आমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম।
आমি যथন এসব निয়ে ভাবছি তখন একটি ছায়া সূর্य আড়াল করে দাঁড়ালো।
"দৌড়ানোর জুতা পরে জছ্ো তো, শৃকরছানা?" আরি তার লোমশ আগ্গুলঈুনো খাচার ফাঁক গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। "ব্যায়াম করতে মন চায়? রেস খেনতে চাও? নাকি খাবার নিয়ে লড়াই? অবশ্য তুমিই হচ্ছো সেই খাবার!"

आমার মুণে শয়তানী হাসি ফূটে উঠনো। তারপর নিচে यুঁকে आরির आञুলে কামড় বসালাম। সে ভয়ানক ব্যাথায় তারম্মরে চিৎকার করে উঠুলো। আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে আরো জোরে কামড়ে ধরুলাম। একসময় আমার দাঁত তার চামড়া ভেদ করে ভেতরে চুকে গেলে রক্েের বিশ্রি শ্বাদ পেলাম
 সত্যিই আন্দদায়ক।

গাড়ি দৃর্ঘটনার পর কোন কিছ্ কামড়াতে গেলে অন্নেক ব্যথা হয়। কিন্তু आমি সমষ্ড ব্যথা উপেক্ষা করে আমার চোয়ানে রাগ ঢেলে দিলাম। আরি অন্য হাত দিয়ে আমার খাঁচ প্রচ জোরে আাঁকাচ্ছে, খাঁচার ডৈতর আমি ভয়ানকতাবে দুলতে লাগলাম।

কিন্জু ত্বুও আমি কামড় মেরে ষরে থাকলাম।
সাদা কোটধারীরা আমাকে উল্দেশ্য করে চিৎকার করছে এখন। চিৎকার করতে থাকা आরি তখন আমার খাচায় উন্মত্তাবে লাথি মারা ৫রু করেছে। হঠাৎ आমি দাঁতের বাঁধন आনগা করে দিনাম। आরির পরবর্তী নাথিতে আমার ক্রেট এপাশ-ওপাশ দুলতে নাগলো। এটা দু'বার গড়িয়ে গিয়ে থামলো।

आমি অ্যাঙ্র্রেের ক্রেটের দরজার পাশে উনটা হয়ে গিয়ে পড়লাম। কয়েক সেকেন্ড লাগলো আমার দরজার ছিটকিনি খুলে দিতে।
"开ও!" आমি निর্দেশ দিলাম। "যাও! তর্ক করো না!"
সে দরজ্জ খুলে বাইরে বের হওয়ার সাথে সাথে আমার ক্রেটের ওপর আরি ক্ষ্যাপা ষাঁড়़র মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি কোনমতে শরীরের ভারসাম্য ধরে রাথতে চাইলাম, কিষ্ভ সে যেন ক্রেটটাকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলতে চাইছে। ঘাসের ওপর পড়ে ক্রেটটি ভয়াবহভাবে ঝাঁধূনি থেতে লাগলো এবং কয়েক মুহৃর্তের জন্য আমি আকাশ দেথতে পেলাম। আকাশ ভরে আছে দ্রুতগামী কালো মেঘে।

आরি তখন উন্মাদের মত চিeকার করছে, রক্তাক্ত আনুল দিয়ে শিক নাড়াতে নাড়াতে গালি-গালাজের তুবড়িও ছোটাচ্ছে।

কিষ্টু আমি প্রতি উত্তরে হেসে উঠনাম। গত কয়েকদিনের ভেতর এরকম निर्মन হাসি आমার মুঙে ফুটে ওঠে নি।

आমি জানি ঐ দ্রיতগামী কালো মেঘঔনো কি।
ওরা হচ্ছে বাজभাখি, ইগি ও গ্যাসম্যান তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে आসছে। তারা ক্גুলের পানে ধেয়ে আসছে আমাদেরই বাচানোর জন্য।

## অ ধ丁†য় ৬৫

হয়তোবা আমায় পাগল বলবে, তবে এটা দেখা সত্যিই উপভোগ্য যখন কোন প্রাণী ইরেজারের মাংস টেনে ছিবড়ে ফেনতে থাকে।

आরি যেই आমার ক্রেটের শিক ভেস্পে खেনতে সমর্থ হয়েছে, ঠিক সেই সময় রেজরের ন্যায় ধারালো ঠৈौটটের অধিকারী এক বাজপাথি ঢাকে আক্রমণ করে বসলো। জামি বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সে উবু হর্যে বসে ছোট বাচ্চার মত তারম্বরে কাদছে আর বাজপাখিটি তার ঘাড় ফালি ফালি করে যাচ্ছে।
"অ্যাজ্রেল! পালাও এথান থেকে!" আমি চিৎকার করে বললাম তাকে।
দু’জন সাদা কোটধারী তাকে ধাওয়া কর্ছছ, কিষ্ু আমি তাদের আগে পৌছে গেলাম। आমি কনুই দিয়ে অंতো মেরে একজনকে সরিয়ে দিলাম। তারপর অ্যাঞ্জেেের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে আকাশে ছুঁড়ে মারনাম।

এরপর आমি ख্যাং়্যের ক্রেট খুলে দিলাম। সাদা কোটধারীরা আমার ওপর ঝাঁপিত়ে পড়লো, কিষ্ঠ একজন সাধারণ মননুষ কিভাবে কিষ্ু ম্যাক্সের সাশ্থ পেরে উঠবে? आামি একজনের চোয়ালে এক ঘা বসিয়ে কয়েরেটা দiঁত थসিয়ে एেনলাম। जন্যজনের গালের ঠিক নিচে आমি লাথি বসালাম। সে অনেকটা কাটা কন্া গাছের মত মাট্টিতে পড়ে গেল।

ষ্যাং খাঁচা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে একজন সাদা কোটকে পাকড়াও করলো। তারপর তাকে গাড়ির ওপর আছড়ে ফেলে কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিল্গে । ख্যাংকে দেথে মনে হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

নাজের কাছে প্ৗীছাতে খুব বেশি সময় লাগলো না। ইগি ও গ্যাসম্যান যখন দ্বিতীয়বারের মত বাজপাখির ঝাঁক নিয়ে হামলে পড়ছে তখন নাজ হোঁচট খেতে খেতে তার ক্রেট ছেড়ে বেরিয়ে জসলো।

আমার কাছেই একজন সাদা কোটধারী নারী টলোমলো পস়্ে উঠে দॉড়़চ্চে। आমি তার দিকে ছুটে গিয়ে শৃন্যে লাফ দিলাম, आমার ডান পা লাথি মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। आমি তার বুকে আঘাত কর্লাম, ছয়াম! সে মাট্তিত হাঁট গেড়ে পড়ে গেল, তার চোথেমুথে বিশ্পিত অভিব্যক্তি।
"এটাকে মেশিন কত়ক বিপর্যয় হিসেবে ধরে নে, ডাইনি!" জামি হিসহিসিয়ে উঠনাম। তারপর घুরে দাঁড়িয়ে দলের অন্যান্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে নাগলাম।

ফ্যাং তখন আরির ওপর হামলে পড়ে মনের সুখ মেটাচ্ছে। আরি দু'হাত य्याभ्रियाय->>

জড়ো করে মাথা রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছে আর ফ্যাং লাথির পর লাথি বসিয়ে यাচ্ছে। হঠাৎ একটা ক্রেট তুলে সে শয়তান ইরেজারটার মাথায় আছড়ে ফেলনো । দেখে মনে হচ্ছে আরি ক্রেটের ভেতর আটকা পড়েছে।

आমি ডানা মেলে উপরে উঠে গেনাম। চারপাশে হিং্র বাজপাখিদের ঊপস্থিতি আমায় ভরসা জোগাচ্ছে। চারজন সাদা কোট, আরি ও তিনজন ইরেজার মাট্তিতে পড়ে আছে, কিষ্ঠু দুজন ইরেজার তখনো দড্ডায়মান। এদের একজন বন্দুক বের করুলো কিষ্টু তеম্মণাৎ তার কজিতে আক্রমণ চালিয়ে বসল্লো এক বাজপাখি। ওহ। প্রচণ ব্যথা লাগার কথা।
"ফ্যাং!" आমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম। "ইগি! গ্যাজি! চলো যাই! চলো, চলো, চলো!"

অनিচ্ছাসর্క̧ও তারা উপরে উঠতে তরু করলো। ইগি বাজপাথিদের মধ্যে घুরে বেড়াতে লাগল্নে । কোন একতাবে সে ওদেরকে বুঝালো যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই সুন্দর পাখিণুলো এক অস্বাভাবিক মাধুর্যময়তায় উপরে উঠতে লাপলো, তাদের বুনো আওয়াজে ভরে গোল আমার কান ।
"এক, দুই, তিন, চার, পiচচ," आমি आমার নিজের দলকে একত্র করে অনতে লাগলাম, বনলাম আরো উপরে উঠার জন্য। "ফ্যা!! অ্যাজ্রেকেে নিয়ে আসো!" অ্যাঞ্রেল यদিওবা শূন্যে ভেসে আাছ কিষ্ঠু ধীরে 丹ীরে উচ্চতা হারাচ্ছে ও। সাথে সাথে গ্যাসম্যান তার একপাশে গিয়ে হাজির হলো, w্যাং অনাপাশে। তার্রা দু"জন উপরে উঠার সময় অ্যাঞ্রেলকে ধরে রাখলো।

आরো অনেক সাদা কোটধারী ও ইরেজারের দল পিলপিন করে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্ঠু আমরা ইতিমধ্যেই ওদের ধরাছৌীয়ার বাইরে চলে গেছি । চিরজীবনের জন্য স্কুল শেষ, आমি ভাবলাম।
"ম্যাख्স!"
পরিচিত গলাঢা তনে আমি নিচের দিকে দৃট্টি দিলাম।
জেব ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিচয়ই বাজপাথিদের আক্রমণের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিন, কারণ তার সাদা কোট শতছিন্ন ও কাঁধ রক্তে র্্রিত। "ম্যাঞ্সিমাय!" সে আবারো চিৎকার করে উঠলো। তার মুথের অভিব্যক্তিতে কোন রাগ নেই, বরধ্ণ ఆখানে এমন একটা কিছू আছে যা আমি ধরতে পারছি না।
"ম্যাক্স! প্রিজ! এ সবই এক পরীম্মা! তूমি কি তা বুঝত্রে পারছ্ছে না? তूমি এখানে যথেষ্ট নিরাপদ! এ সবই ছিল এক পরীক্ষা! আমার কথা বিশ্বাস করে এখানে আমিই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য! পিজ! ফিরে এসে আমাকে সব ব্যাথ্যা করার সুযোগ দাও।"

আমি তার দিকে তাকালাম। এই লোকটাই চার বছর আগে আমার জীবন

 अ1

 निड़य याखে।

## অ\&丁†য় ৬৬

ঘন্টা দুত্যেক পর লেক মিড নজরে আসলো। সেইসাথ্েে নজরে আসলো বিশাল বিশাল বাজপাখিতে ভর্ডি ঐ পাহাড়চ্ড়াও যার্রা আমাদের উদ্ধার করেছে। আমরা ছয়জন তुহা কিনারে গিয়ে নামলাম।

অ্যাধ্জেন ওহার ধৃলাময় মেঝেেে গিয়ে পড়লো। আমি তার পাশে বসে তার হूলে হাত বুলাতে লাগলাম ।
"আমি মনে করেছিলাম আর কথনো তোমার সাথে দেখা হবে না," সে বললো। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। "তারা আমার ওপর নানা ধরণের পরীষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, ম্যাক্স। ভয়াবহ। ভয়াবহ। ভয়াবহ।"
"তোমাকে উদ্ধার করার আশা আমি কধনোই ছাড়তাম না," आমি তাকে বললাম।"তোমাকে তারা কোনভাবেই আটকে রাখতে পারতো না। এর জন্য তাদেরকে আগে আমাকে হত্যা করুতে হতো।"
"তারা जা প্রায় করেই ফেলেছিন," সে ভাগ্গা গনায় বনে উঠলো। आমি তাকে দীর্ঘর্ষণ জড়িয়ে ধরে র্রাখলাম।
"এরকমই आমদের জজ্জীবন থাকা উচিত," ইগি বলনো। "সবাই একসাথে ।"

আমি ফ্যাং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাকালাম। সে আমার দৃষ্টি অनুভব করে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি आমার বাম যুঠি সামনে বাড়িয়ে দিলাম। হাসি মুথে সে সামনে এগিয়ে আসলো এবং তার বাম মুঠি আমার মুঠির ওপর রাখলো। একের পর এশ, সবাই এসে আমদের সাথে যোগ দিলো। আমি আমার ডান হাত অ্যাধ্রেলের চূলের মধ্য থেকে মুক্ত করে হাতের উলটো পিঠঠ টোকা দিলাম।
"आমি সত্যি খুব কৃতজ্ঞ," আমি বললাম। নাজ আমার দিকে কিছুটা जবাক হয়ে তাকানো। शা, এটা ঠিক यে आমি নিজের মনের কथা খুব একটা প্রকাশ কর্রি না। তবে आমি आমান্র পর্রিবারকে খুব ভানোবাসি এবং সবসময় চেষ্টা করি তাদের সাথে ভালো ব্যবशার করার। কিন্ট এই ভালোবাসার কথা সবসময় মুঈ ফুটে বলা হয়ে উঠে না ।

হয়তোবা আমার উচিত এই জিনিসটা পালটানো।
"মানে," আমি বলতে থাকলাম, "এই घট্নাটা আমাকে বুঝিক্যেছে যে একে অপরকে আমাদের কতটা প্রয়েজন। তোমাদের সবাইকে আমার

প্রয়োজন। তোমাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। পাচচজন, তিনজন কিংবা দু'জন মিলে আমরা নই। আমরা হচ্ছি সব্বাই...ছয়জন।"
 কিছুটা উৎকন্ঠিত ভাবে নিজের পায়ে টোকা দিয়ে যাচ্ছে। কিষ্ঠু আমি জানি আমার বহ্থুরা আমার কথা ঠিকই বুঝঢে পেরেছে।

নাজ দু'হাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। "আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ম্যাক্স! আমিও আমাদের সবাইকে ভালোবাসি।"
"शা, আমিও," গ্যাসম্যান বললো। "আমরা নিজেদের বাড়িতে থাকি, অথবা পাহাড়চ্ড়ায় থাকি অথবা কার্ডবোর্ডের বাক্সেই থাকি তাতে কিছू যায় আসে না। বাড়ি হচ্ছে সেটাই বেখানে আমরা সবাই आছি।" আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সেও আমকে ষুশিমনে জড়িয়ে রইলো।

পরে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টির শবে ঘুম ভেঞ্েে গেল আমাদের। आমরা সবাই চহার কিনারায় এসে জড়ো হয়ে রৃষ্টিতে
 বৃষ্টির ফোঁটায় নাকে ব্যথা লাগ্গছিল তব্রু আমি দু'হাত মেলে ধরলাম।

आমি ঠাcায় কেকপে উঠলাম। ফ্যাং আমার কাঁ ঘषে দিলো। आমি তার দিকে তাকালাম, তার চোখজোড়া রাত্তে আকাশের মতই অন্ধকার। "জেব आমাদের বাসা চেনে," আমি কোমল গলায় বলনাম।

ফ্যাং आমার কথায় সায় জানানো। "ওथানে আর ফিরে যেতে পারবো না। মনে হচ্ছে আমাদের নতুন একটা বাড়ি দরকার।"
"शা," আমি চিষ্ঠা করতে কর্ততে বললাম। আমি চোখ বক্ধ করে, মুখটা সামান্য খুলে দিয়ে ঠাডা, রৃষ্টম্মাত বাতাস বুকভরে গ্রহণ কর্রলাম। চোখ आবারো খুললাম आমি। "পুব দিকে," आমি বললাম। "আমরা পুব দিকে याব।"

## অ\&丁†য় ৬৭

মেঘের উপরে নীল আকাশ। বাতাস यথেষ্ট ঠাডা, কিষ্ঠু এত উপরে সূর্य বেশ প্রখর। বাতাস একদম হালকা, অনেকটা শ্যাম্পেনের মত। মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতাটা চেখে দেখতে পারো।

আমার খুব খুশি লাগছে। আমরা এই ছয়জন গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, ফেরারী এবং হয়জোবা আজীবন তাই থেকে যাব। কিষ্ভু

গতকাল আমরা ষ্মুলের নারকীয়তা থেকে শেষ পর্যণ্ত মুক্তি পেয়েছি। তাছাড়া, বধ্ধু বাজপাখিদের হাতে সাদা কোট্ারী ও ইরেজারদের নিগীহীত হতে দেখার আনন্দময় অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমাদের।

আমরা অ্যাঞ্রেনকেও ফিরে পেয়েছি।
आমি তার দিকে তাকালাম, সে এথনো যথেষ্ট এলোমেলো অবস্থায় आছে। এত নির্यাতন সহ্য করার পর, সুস্-স্বাভাবিক অবস্থয় ফিরে যেতে তার এখনো অনেক সময় লাগবে। যখনই আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিষ্তা করি, আমার পুরো শরীর রাগে কাঁপতে থাকে। জামি তার দিকে তাকিয়ে আছি, এটা বুঝতে পেরে অ্যাজ্রেল ঘুরে তাকিয়ে মিষ্ঠি করে হাসলো। আঘাতের কারণে তার একপাশের মুঝমভনেে সবুজ ও হনুদাভ আতা।
"হে ঈশ্বর!" আমার গতির সাথে তাল মিনাতে মিনাতে বললো নাজ। "কি অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা, বুঝতে পারছো?" সে চমৎকার সৌকর্বে নিচে নেমে आবারো উপরে উঠে আমার পাশে পাশে উড়তে লাগলো।
"হা, আমি বুঝতে পারহছ,", आমি হাসতে হাসতে বললাম তাকে।
"মানে, আমরা কত উপরে আছি এবং আবারো সবাই একসাথে উড়ছি আর কেউ আমাদের পিছুও নিচ্ছে না।" সে আমার দিকে তাকালো, তার চোখজোড়া উজ্ঘ্ল ও নিরুদ্রেগ। "মানে आমি या বুঝাতে চচচ্ছি তা হচ্ছে, আমরা এখানে কত ম্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াচ্ছি অথচ অন্যান্য বাচ্চারা হয়তোবা <্<েলে আটকে আছে অথবা, নিজের ঘর পরিকার করছে। जूমি জো জানোই নিজের ঘর পরিষ্কার করতে কি বিশ্রি লাগতো আমার।"

যशন তার একটা ঘর ছিল। আমি দীর্घশ্ণাস ফেললাম। এ নিয়ে খুব বেশি চিষ্তা করো না।

পরবর্তী মুহূর্তে, আমার নিঃ্প্বাস আটকে আসলো । মুথ দিয়ে একটা অঙ্ফূট শদ্দ করার পর, ভয়ানক ব্যথা যেন আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।
"ম্যাঙ্স?" নাজ চিৎকার করে উঠলো।
আমি চিত্টা করতে পারছিলাম না, কথা বলতে পারছিলাম না, পারছিলাম না কোন কিছू করতে। आমার ডানাতলো ভাঁজ হয়ে আসলো কাগজের মত এবং আমি নিচে পড়তে থাকলাম।

কিচ্ম এবটা বিগড়ে গেছে।
ইতিমধ্যেই।

## অ \&丁†য় ৬৮

আমার চোথ বেয়ে অঝ্েেরে পানি পড়তে নাগনো । দু'হাত দিয়ে জমি মাথা চেপে ধরলাম যাতে এই অসহনীয় ব্যথা আমার भুলিকে দু'ভাগ করে দিতে না পারে।

তখনই ফ্যাংয়ের কঠোর হাত আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং আমি উপরে উঠতে তরু কর্নাম। আমার ডানাঔলো আমাদের মাঝখানে চাপা পড়ে গেছে কিষ্ভু ঢাতে কিছू যায় আসে না । কারণ আমার মস্তিক্ষের জায়গায় তথন অনুভব করছ্ তীট্র যত্র্রণা। তবে নিজের লজ্জাজনক বিলাপ শোনার মত ছুঁশ-জ্ঞান ছিল আমার।

ভালোই হতো তখন মারা গেলে!
জানি না কত সময় ষরে w্যাং আমাকে বহন করেছে। タীরে ধীরে ব্যথা কমতে ఆরু করলো। আমার চোথজোড়া ইপ্চিথানেক ফাঁক করতে পারছি আমি। ঢেক গিলতেও পারাছি। अতি সর্ত্তপণে আমি মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিলাম, মনে ফীণ আশা হয়ত্তোবা হাতে ঋুলির টূকরো-টাকরা লাগানো দেখবো।

জমি চোখ পিটপিট করে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, ফ্যাংও কালো চোখ মেলে आমার দিকে তাকিয়ে আছ్। সে তখনো উড়ছে এবং আমাকে বয়ে निय़ि याচ্চে।
"তোমার ওজন তো মাশাল্মাহ এক টনেরও বেশি হবে," সে আমাকে বললো। "কি খাচ্ছে ইদানিং? পাথর?"
"কেন, ডোমার মাথার পাথরঞলোর কয্যেকটট কি হার্রিয়ে ফেলেছো?" আমার কর্কশ জবাব। তার গস্টীর মুথে হাসির আভা খেলে গেল ।
"ম্যাब্স, जूমি কি ঠিক আছে?" নাজের চেহারায় পর্রিষ্কার ভীতির ছাপ ।
"উহ-হহ," কোনমতে বললাম আমি । ম্টোক অथবা ওরকম কিছ్হ হয়েছে আমা।
"निচে নামার জন্য জায়গা থুঁজো," আমি ষ্যাংকে বললাম । "পিজ।"

## অ \&丁†য় ৬৯

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর মনে হলো সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমরা তখন রাতের জন্য ক্যাম্প বানাচ্ছিলাম।
"এই, দেখ্খেনে করো!" আমি বললাম। "ঐ ডালুুলো সরাও, পুরো জঈলে নিষয়ই আधुন ধরাতে চাও না।"
"বুঝাই यাচ্ছে, নিজের পুরন্নে রুপ ফিরে পেয়েছো তুমি," ফ্যাং বিড়বিড় করে উঠলো । ইগি যেখানে বসে আগুন জ্বালাচ্ছিল সেখান থেকে কয়েকটা মরা ডাল সরিয়ে দিলো সে ।

আমি তার দিকে কঠোরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, নাজ ও অ্যাক্রেলকে দাহ্য কাঠ সং্প্রহ করার কাজে সাহায্য করলাম। হয়তোবা প্রশ্ন করতে পারো অন্ধ ইগি কেন আশুন নিয়ে খেলছে? কারণ সে এই ব্যাপারে খুব দদ্ষ । यদি আञুন জ্বালানো, বিস্ফোরণ ঘটানো বা ফিউজ সম্বষ্ধে কোন কাজ করার দরকার হয়, তাহলে ইগিই হচ্ছে উপযুক্ত ব্যক্তি।

মিনিট বিশেক পর আমরা আলোচনা করছিলাম খোনা আশনে কাঠের লাঠির সাহায্যে কি কি জিনিস রান্না করা যেতে পারে ।
"জিনিসটা খুব খারাপ না," রোস্ট করা বোলোগনা মুখে পুরে বললো গ্যাসম্যান ।
"কলাকে এভাবে সসেজ বানানোর দরকার নেই," নাজ সর্তক করে দিলো।
"সি’মোরে," চকোলেট ও মার্শম্যালো স্যান্ডউইচের উপরে এক ফালি গ্গাহাম ক্র্যাকার রেখে মধুর কণ্ঠে বলে উঠলাম আমি। কামড় দেয়ার সাথে সাথে অপৃর্ব তৃপ্তিতে ভরে উঠলো মুখ।
"খুব ভালো লাগছে এখানে," গ্যাসম্যান আনক্দিত কচ্ঠে বললো। "মনে হচ্ছে এটা কোন সামার ক্যাম্প।"
"श्ञा, ক্যাম্পের নাম ক্যাম্প হতাশা," ফ্যাং বলমো । "আর এটা নির্মিত হয়েছে অদ্కুত রুপাত্তরিত প্রাণীদের জন্য ।"

आমি ম্মিকার দিয়ে তার পায়ে ๒ঁতো দিমাম।"এটা এর চেয়ে অনেক ঞुণ ভালো। সত্যিই জায়গাটা জোশ ।"

ফ্যাং আমার দিকে ‘তুমি যদি তাই বলো’ ধরণের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের ওপর ঝুলান্ো বেকনটা উস্টে-পান্টে দিতে লাগলো ।

হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম आমি। এথন বিশ্রাম নেয়ার সময়। আমি জানি না কেন ওরকম করে ব্যথা পেলাম। তবে এথন আমি সুস্থ, ঢাই এ নিয়ে আর মাথা घামাতে চাই না।

কথাটা সম্পৃর্ণ মিথ্যা। আমার হাঁদু দু'টা রীতিমত কাঁপছছ। ব্যাপারটা रচ্ছে শে, স্কুলের ‘বিজ্ঞানীরা’ প্রচ ধুঁকিপূর্ণ জিনিস নিচ্যে নাড়াচাড়া করছিলেন, মানুষের ডিএনএ’র সাথে মিশাচ্ছিলেন প্--পাখির ডিএনএ। আসলে, জোড়া লাগানো জিন এক সময় গুলে যায় এবং সেই প্রাণী নিজেই নিজেকে ষ্বংস করে ঝেলে। आমি ও আমার দন নক্ষবার এই ঘট্নাটা ঘট্তে দেথ্থেি থররোশ-কূকূরের সংমিশ্রণ এরকম খারাপ থবরই বয়ে এনেছিল, একই কথা ভেড়া-বানরের মিশ্রণের ক্ষের্রে৩ খাটে। ইঁদুর-বিড়ালের এক্সপেরিম্যান্ট থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এমন এক প্রজাতির বিশাল, হিংস্র ইদুরের যারা কোন শস্যদানা বা মাংস হজম করতে পারতো না । ফলম্বরুপ, ওওুেো না থেতে পেয়ে মারা याয় ।

ইরেজাররাও এ থেকে ব্যতিক্রুম নয়। এমনিতে তারা যথেষ্ট সফল হলেও একটা সমস্যা কিষ্ভু তাদের চিকই আছছ-আয়ু। সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চা থেকে একজন ইরেজারের পাঁচ সষ্তাহ সময় লাগে শিফ্তে পরিণত হতে। আর শিঔ থেকে কিশোরে পরিণত হতে সময় নেয় মাত্র চার বছর। সাধারণত ছয় বছরের মাথায় তারা মারা যায়। তরে দিনকে দিন তাদের আরো উন্নতি করা হচ্ছে:

आর आমাদের অবস্থাট? आমরা কত বছর বাঁচবো? আমার জানামতে, আমরাই হচ্ছি স্কূল কর্ত্তৃক প্রষ্রুতকৃত সবচেয়ে পুরন্নো রিকমবিন্যান্ট গ্রপ।

आর আমরা যে কোন সময় মারা যেতে পারি।
হয়তোবা আমার বেলায় সেই প্রক্রিয়া আজ থেকে তরু হয়ে গেছে।
"ম্যাক্স, উঠো," অ্যাণ্রেল আমার হঁঁটুতে টোকা মেরে বলনো।
"আমি জেগেই আছি।" आমি উঠ্ঠ বসলাম। অ্যাধ্রেল হামাওড়ি আমার কোলে এসে বসলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুথের ওপর থেকে কৌকড়ানো চূলের গোছাঔলো সরিত্যে দিলাম। "কি হয়েছে, অ্যাক্রেল ?"

বড় বড় চোvের গভীর দৃষ্টি দিয়ে সে আমার দিকে তাকালো। "ক্কেলে थाকাকাनीন সময়ে आমি একটা গোপন তথ্য জানতে পেরেছি। তথ্যটা আমাদের সম্বক্ধে। আমরা কোথা থেকে এসেছি?"

## অ ४丁†য় १०

"মানে, কি বनছে তूমি, সোনাयণि?" आমি মৃদू কণ্ঠে জিজ্েে কর্রলাম। आবার নতুন কি নারকীয় খবর দিবে সে?

অ্যাঞ্জেল তার শার্টের প্রান্ত মোচড়াতে লাগলো, আমার চোখের দিকে সে তাকাচ্ছে না। आমি নিজের সকল ভাবনা থামিয়ে দিলাম यাত্ অ্যাঞ্囚েল আমার মনের কথা পড়ে আতক্কিত না হতে পারে।
"আমি নানান কথা তনেেছি," ফিসফিসিয়ে বললো সে।
आমি তাকে কাছে টেনে নিলাম। ইরেজাররা অ্যাজ্রেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল কেউ যেন আমার হাত কেটে কেলেছে। তাকে উদ্ধার করার পর নিজেকে নতুন করে থুঁজে পের্য়ছি আমি।
"মানুষের মুখের কথা নাকি তাদের মনের কথা?" আমি জিজ্ঞেস কর্লাম।
"তাদের মনের কথা," সে জবাবে বনলো। নক্ষ্য কর্নাম, ঢাকে খুব ক্রান্ত দেখাচ্ছে। হয়তোবা এই ব্যাপারটা আগামীকাল পর্যন্ত ছ্থগিত রাখা যেতে পারে।
"नা, आমি এখনই তোমাকে বনতে চাই," সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরে দ্রুত বলে উঠলো। "মানে, আমি যা ఆনেছি তা পুরো বুঝত্ও পারি নি। কथाর কিছू কিছ্ম অংশ अস্পষ্ট ঠেকেছে। आর কथাটা আমি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছ থেকক ওনেছি ।"
"জেবের কাছ থেকে?" আমি খকনো গলায় জিজ্ঞেস কর্ললাম।
অ্যাঞ্জেল আমার চোথের দিকে তাকালো। "না। আমি তার মনের কথা একটুও ধরতে পারি নি। এক্দ কিছুই না। মনে হচ্ছিল যেন সে মারা গেছছ।" অ্যাঞ্রেল বলতে থাকলো। "তারা একের পর এক পরীক্কা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকে আর আমাকে নিয়ে চিত্তা করতে থাকে। তারা আমাদের দলটাকে নিয্যেও চিষ্তা করহিন। ব্যেমন তুমি কোথায় আছো এবং আমাকে উদ্ধার করতে আসবে কিনা...এটা নিয়ে তারা প্রচूর মাথা ঘামাচ্ছিন।"
"উদ্ধার তো আমরা ঠিকই করেছ," आমি গর্বিত কণ্ঠে বললাম।
"शা," সেও आমার কথায় সায় দিলো। "याই হোক, आমি জানতে পেরেছি অন্য একটা জায়গায় আমাদের সম্ষক্ধে তথ্য आছে, यেমন ধরো, আমরা কোথা থেকে এসেছি।"

আমার মচ্তিষ্ক যেন সাথে সাথে জেগে উঠলো । "কিইই?" আমি বললাম । "কিংবা আমাদের আयুकান? অথবা আমাদের ডিএনএ তারা কোথা থেকে পেল?" আমি কি সত্যি সত্যিই आমাদের আয়ুষ্কাল সম্বক্ধে জানতে চাই? आমি ठিক নিপিত নই।

অ্যার্জেন সায় জানালো আমার কথায়।
"তাহলে দেরি করছো কেন? ঠিকনাটা বনে ফেলো," ইগির অধৈর্য কঠ্ঠম্মর শোনা গেল। এত্সময় সে জেপে জেপে আমাদের কথা খনছিন। आমি তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালাম অবশ্য, ইগির দিকে এভাবে তাকানো অর্থহীন। এথন সবাই জেগে গেছে।
"আমাদের সমস্ত তথ্থ তাদের ফাইলে আছ,," অ্যাঞ্রেল বললো। "আর ফাইলওুলো রাখা আছে নিউ ইয়র্কে। ইস্সটিটিট নামক এক জায়গায়।"
"ইস্িটিউটে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "নিউইয়র্ক শহরে নাকি মেটোপলিটান এরিয়ার উত্তর দিকে?"
"আমি জানি না," অ্যাজ্রল বনলো। "আমার মনে হয় ওটাকে ইপ্পঢিটিউট নাম ডাকা হয় লিিিং ইস্সটিটট বা ওরকম কিছू একটা।"

ফ্যাং আমার দিকে স্থির চোথে তাকিয়ে আছে। আমি জানি সে ইতিমধ্যোই ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঈষৎ মাথা দুলিয়ে আমি তার সিদ্ধান্তে সায় দিनाম।
"आরো কিছू ব্যাপার आছে," অ্যাঞ্জেন বলরো। তার গলা কেঁপে উঠলো এবং সে তার ছোষ মুখখানা আামার কাঁধে রাখলো। "তুমি তো জানোই আমরা সবসময় কিভাবে নিজেদের বাবা-মা'র ব্যাপারে কথা বলতাম। কিন্ত্র আমাদের জন্ম টেস্টটিটবে কিনা এটা आমরা সঠिকভাবে জানতাম না।" অ্যাজ্রে বললো। आমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।
"জেবের পুরন্নো ফাইলে আমি আমার নাম দেখেছি," নাজ জোর গলায় বললো। " "ামি সত্তিই দেখ্থেি ।"
"आমি জানি, নাজ," आমি বললাম। "এখन অ্যাজ্রেলের কথাটা একটূ ऊनো।"
"নাজ ঠিকই বলছছ," অ্যার্লেল বলে উঠলো। "আমাদের বাবা-মা আছে, সত্তিকারের বাবা-মা। টেস্ট-টিউবে আমাদের জন্ম হয় নি । বরক্চ সত্যিকারের বাচ্চাদের মতই আমাদের জন্ম হয়েছে। মানুষ মায়ের গর্ভেই আমাদের জন্ম।"

## অধ丁!য় १১

এখন यদি কোন ডাল ভাঙ্গার শব্দ ওনতে পাওয়া যেত, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ ১০ ফূট উপরে উঠে যেতাম ।
"তूমি গতকাল থেকে এই কথাটা মনের ভেতর নিয়ে ঘুরছো?" ইগিকে क্ষিপ্ত দেখাচ্ছে।"‘ি সমস্যা তোমার? তूমি সবচেয়ে ছোট তার মানে এই না যে সব বেকূবি কাজ তুমিই করবে।"
"দেখো," আমি লম্বা করে নিঃশ্বাস টেনে বললাম । "সবাই শাষ্ত থাকো এবং অ্যাধ্রেলকে কথা বলতে দাও।" আমি তার মুখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলাম । "जুমি কি আমাদের সবকিছ্হ থুলে বলবে ?"
"আমি স্রেফ খন্ড থন্ড অংশ ওনতে পেয়েছি," সে অপ্রস্তুত কষ্ঠে বললো। "আমি দুঃখিত। আমার খুব খারাপ লাগছিল...আর এ সবকিছ্র আমায় প্রচণ বিমর্ষ করে তুলছিল। আমি আর কাঁদতে চাই না। আহ, আমি আবারো কাঁদতে ওরু করেছি।"
"ঠিক আছে, অ্যাজ্জেল," ফ্যাং তার নীচূ, কোমল কঠ্ঠে বলে উঠলো। "আমরা বুঝতে পারছি। তুমি আমাদের সাথে এখন নিরাপদে আছো।"

নাজকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই তার মধ্যে কোন একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। आমি তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম, একট্ সবুর করো। গ্যাসম্যান আমার কাছ ঘেঁষে আসলো। आমি তার কাঁধে এক হাত রেখে অন্য হাত দিয়ে অ্যার্রেনকে ধরে রাখলাম ।
"ఆनে মনে হলো," অ্যাঞ্রেল ধীরে ধীরে আবারো ఆরু করলো, "আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন হাসপাতাল থেকে। জন্ম হওয়ার পরই তারা আমাদের পায় । আমরা কোন টেস্ট-টিউব বেবি না।"
"তারা আমাদেরকে কিভাবে পেল?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো । "আর পাখির জিন আমাদের দেহে ঢুকালোই বা কেমন করে?"
"আমি এটা আসলে ভালো করে বুঝতে পারি নি," অ্যাজ্রেল বললো। "শতনে মনে হনো, তারা আমাদের জন্মের আগেই পাখির জিন কোনভাবে पूকিয়ে দিয়েছে।" সে কপাল घষতে লাগলো। "কোন একটা পরীক্ষার মাধ্যমে । পরীক্ষার নামটা জানি কি? এমিনো...এমো..."
"এমনিওসেনটেসিস?" आমি জিজ্ঞেস করলাম। মেরুদন্ড বেয়ে শীতল রাগ বয়ে यাচ্ছে।
"श्যা," অ্যাঞ্রেল বললো । "এটাই এর নাম । এর মাধ্যমেই তারা

আমাদের শরীরে পাথির জিন पূকায় ।"
"ঠিক आছে, বনতে থাকে," आমি বললাম । ব্যাপারটা ওদেরকে পরেও ব্যাথ্যা করা यাবে।
"তো আমাদের জন্ম হলে ডাক্তারেরা आমাদেরককে স্কুলে দিয়ে দেন," অ্যাঙ্জেন বনে যেতে থাকলো। "आমি খনেছি...आমি అনেছি, তারা নাকি নাজের বাবা-মা'কে বলেছে যে নাজ মারা গেছে অথচ সে মারা यায় নি।"

নাজ ঢোক গেলার মত আওয়াজ করলো, তার বাদামী চোখজোড়া পানিভরতি। "আমার আব্পা-আম্মা ছিল," সে ফিসফিসিয়ে বললো। "সত্তিই হিল।"
"আর ইগির মা?"
আমি ইগিকে উদ্দিম্ম হয়ে যেতে দেথলাম। সে কান খাড়া করে আছে অ্যার্রেলের ছোষ কঠ্ঠম্বর শোনার জন্য।
"মারা গেছেন," অনেক কষ্ট করে শ্বাস নিয়ে বলল্লো অ্যাজ্রেল। "ইগির জন্নোর সময়ই তিনি মারা গেছেন ।"

অসহায়ের মত দেখলাম ইগির মুথ বিষাদ ও হতাশায় ভরে যেতে। আমি বুঝচে পারছিলাম না কি করবো বা কি বলবো। आমি ত্যু চাচ্ছিলাম সবার ব্যথা মুচে ফেনতত।
"আর আমাদের ব্যাপারটা?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করুলো। "তারা আমাদেরকে কিডাবে পেন?"

অ্যাঞ্রেন চোেের পানি মুহলো। "আামাদের বাবা-মা স্ষেচ্ছায় আমাদের শ্ষুলে দিয়ে দেন," সে একथা বলার পর आবারো কাঁদতে খরু করনো।

গ্যাসম্যানের মুখটা शঁं হয়ে গেল।"কি?"
"তারা ষ্লুলকে সাহাय্য করতে চাচ্ছিলেন," কান্না আটকে কোনমতে বললো সে। "আমাদের শরীরে পাথির জিন ছूকানোর অনুমতি তারাই দেন। এবং অর্থের বিনিময়ে আমাদেরকে তাদের হাতে তুলেও দেন ""

আমার হুদয় ভেন টুকরো টুকরো হর্যে यাচ্ছে। গ্যাসম্যান আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে নিয়ষ্রণে রাখার, কিষ্ভ সে তো স্রেফ ছোষ একটি বাচ্চা। সে আমার কাঁধে মাথা রেধে কান্নায় ভেেে পড়লো।
"जूমি কি आমার ব্যাপারে কিছू ওনেছে? অথবা, ম্যাক্সের ব্যাপারে?" ফ্যাং খুঁচিত্যে 乡ুঁচিয়ে একটা ছড়ির বাকন তুনছে। তার কঠ্ঠম্বর যথেষ্ট স্বাতাবিক, কি্টু মুখটা শক্ত হর্যে আছে।
"নাজের মা’র মতো তোমার মা’ও মনে করেছিলেন, তুমি মারা গেছো," অ্যাঞ্পল বললো। "তোমার মা তখন ছিলেন অল্পবয়ক্ক এক তরুণী। आর

তোমার বাবার পরিচয় তারা জানে না। তারা তোমার যা'কে বলে যে ঢুমি মারা গেছে।"

ফ্যাং়্যের হাতের ছড়িটা শব্দ করে ভেজে গেল। তার কালো চোথের তারায় বেদনার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম । বেদনা ও দুঃখ।

आমি গলা পরিষ্কার করন্লাম। "আর আমার ব্যাপারে কি ৩নেছে?" আम্মুকে নিয়ে নানান স্বপ্ন দেখেছি আমি। জানি স্বপ্নখুলো খুবই হাস্যকর। কিষ্ত আগে আমি মনে মনে আশা করতাম যে কোন একদিন তিনি আসবেন এবং জেবকে বিয়ে করবেন। তারপর আমাদের সবার দেখভাল করবেন। শ্পপ্রটা খুবই মর্মাস্তিক, তাই না?

অ্যাঞ্জে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। "আমি তোমার সম্ধক্ধে কিছুই ৩নি नि, ম্যাক্স । একদম কিছুই না । आমি সত্যিই দুঃখিত।"

## অধア†য় ৭২

"आমি বিশ্বাস করতে পারছি না," গ্যাসম্যান f্রশশতম বারের মতো বললো। "তারা আমাদেরকে এভাবে দিয়ে দিলো! নিষয়ই তাদের মস্তিক বিকৃত ছিল। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ভয়ংকর দूই উন্মাদ। आমি খুশি যে তাদেরকে আমি চिनि ना।"
"आমি দूঃথিত, গ্যাজি," आমিও ত্রিশতম বারের মতো বললাম। তার মনের অবস্থাট্ বুঝতে পারছছ, কিষ্জ এভাবে সাষ্ত্না দিতে দিতে রীতিমত چৈर्युর শেষ সীমায় পৌছে গেছি आমি।

যাই হোক, आমি তার পাতলা চूলে হাত বুলিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরুলাম।
 পাহাড়চ্ড়ার সেই বাড়িটাতে ফিরে যেতে পারতাম! কিষ্ঠু ইরেজাররা সেই বাড়িটার থবর জানে। আমরা আর কখনোই ওখান ফিরে যেতে পারবো না। কিন্ভ আমার এই মুহৃর্ডে বড়ো বেশি ইচ্ছা করছে গ্যাজিকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে নরম কোন বিছানায় খূম পাড়িয়ে দিতে।

কিন্ভ সেইদিন চলে গেছে।
"অ্যা*্রেল? রাত হয়ে গেছে, সোনামণি। এথন একট্ম ঘুমানোর চেষ্টা করে দেখ্যা, ঠিক আছে? আসলে আমরা সবাই ঘুমানোর চেষ্ঠা করে দেখতে পারি।"
"आমিও ঘুমাতে যাচ্ছি," বললো নাজ। কান্নার ফলেে তার গলাটা এখনো ভারি হয়ে আছে। "আমি অখু চাই এই দিনটা শেষ হয়ে যাক।"

জমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম । এটাই নাজের মুখ থেকে শোনা সবচেয়ে সংকিক্ততম বাক্য।

আমরা ছয়জন একপাশে জড়ো হলাম। आমি নিজের বাম মুচো সামনে এগিয়ে ধরলাম এবং ফ্যাং তার মুঠাে এর ওপরে রাথলো। তারপর একে একে সবাই आমাদের অনুসরণ করল্ো । মুঠোর গাদা বানানো লেষ হয়ে গেলে ডান হাতের সাহায্যে পরস্পরকে টোকা দিলাম আমরা।

যেथানেই थাকি না কেন, आমরা সবসময় এটা করি। অভ्যाস। অ্যার্রেল ুটিসুটি মেরে ఠ্য় পড়লো। आমি তার শরীর ঢেকে দিলাম আমার সোয়েট শার্ট দ্বারা। গ্যাসম্যান তার পাশেই ওয়ে পড়লো এবং নাঁজও একপাশে জায়গা করে নিল। आমি হাঁঁ মুড়ে তার পালে বসে গলার কলার ঠিক করে দিলাম ।

বেশিরভাগ সময়েই আমি সবচেয়ে শেষে ঘুমাই। आমি আশুন উসকে मिতে नाগলাম। তখন ফ্যাং এগিত্যে এসে আমাকে সাহায্য করনো ।
＂তো হয়তোবা ডিমে তা দিয়ে দিয়ে তোমাকে বের করা হয়েছে，＂ফ্যাং বললো। আমরা ছয়জন পরম্পরকে প্রায়ই এই বলে থেপাতাম থে，ডিম ফূটে আমাদের সবার জন্ম হয়েছে।

আমি ৩ষ্ক এক হাসি দিলাম।＂ঘ্যা，হয়তোবা তাই। কিংবা তারা আমাকে কোন বাঁধাকপির ক্ষেতে খুজে পেয়েছে।＂
＂এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে，फूমি ভাগ্যবতী，＂সে য়দু কচ্ঠে বলભো। ＂কোন কিছ্ন না জানাটাই ভালো।＂

বিশ্রি লাগে যখন সে আমার মনের কथা বুঝে ফেমে। এমন তো না শে তার মনের কথা বুঝবার ফ্রেতা আাছে।
＂এর ফলে সব সম্টাবনার দরজাই খোলা থাকলো，＂সে বলে যেতে লাগলো।＂তোমার কাহিনী আমাদের সবার চেয়ে অনেক খারাপ হতে পারে， আবার প্রচণ ভালোও হতে পারে＂

বসে বসে আঞुনের দাপাদাপি দেখতে লাগলো ফ্যাং। তারপর একটু উষ্ণতা দেয়ার জন্য ডানাখলো মেলে ধরলো।＂একজন অল্পবয়ক্ক তরুণী！ জিসাস！！＂সে বিরক্ত কষ্ঠে বলে উঠলো।＂সে হয়তোবা মাদকাসক্ত ছিল বা ওরকম কিম্র।＂

অন্যরা জেগে থাকলে সে এ ধরণের কথা কখনো বলঢো না। কিছू কিছু জিনিস आছে যা আমরা নিজেদের মধ্যে রেরেেেেই।
＂হয়তোবা না，＂আমি বলমাম।＂তিনি হয়তোবা থুবই ভালো একজন মেয়ে ছিলেন যিনি হঠাৎ একটা ভুল করে বসেন । তিনি তো তোমাকে নয়মাস গর্ভে ধারণ করে ছিলেন জন্ম দেয়ার জনাই। হয়তোবা তিনি তোমাকে নিজের কাছে রেখে দিতেন অথবা কোন একটা ভালো পরিবারে দতক দিয়ে দিতেন।＂

অবিশ্শাসে হেসে উঠলো ফ্যাং।＂এক দিকে আছে এক কাল্পনিক ভালো পরিবার यে কিনা आমাকে দखক निতে চায়। অनगमिকে，এক দগल উন্মাদ বিজ্ঞানী यারা নিপ্পাপ শিখদের ওপর জেনেটিক এత্সপেরিমেন্ট চালাতে มরিয়া । এথन অनুমান করো，কার ঋপ্পরে জামি পড়েছিলাম？＂

ক্কান্ত দোহ সে গ্যাজির পাশে গিয়ে তয়ে পড়ে চোখ বব্ক করল্েে।
＂आমি দूঃथिত，ফ্যাং，＂आयि निঃশ＜্দে বলে উঠলাম।
आাম নিজ্ও অ্যাt্ধেলকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তয়ে পড়লাম। ฆুবই ক্সান্ত লাগছে। এতই ক্রান্ত লাগছে মে একটু আগের রহস্যময় अসুস্থতা নিয়ে চিত্তা করতে ইচ্ছা করছে না। এতই ক্রান্ত লাপছে বে নিউইয়র্কে গিত্যে ইস্পটিটিট কিতাবে ষুঁজে বের করবো তা ভাবতে ইচ্ছা করছে না। এবং এতই ক্রান্ত লাগছে বে আমি কিভাবে দूनिয়াকে র্রক্গা করবে এ নিয়ে মাথা घামাতে ইচ্ছা করঢে না ।

## অ\&丁†য় १৩

"এই!" आমি উচ্চস্বরে বললাম । "ওঠা, উঠে পড়ো সবাই ।"
তোমরা জেনে আশ্বষ্ত হবে মে আমার এই চিষ্ঠা করার অনীशা পরবর্তী সকালে সূর্खোদয়ের সাথে সাথে পুরোপুরি কেটে যায়। আমি উঠে পড়ে আবারো আকুন জ্বালালাম । তারপর আদর করে মৃদু চড়-থাঞ্পড় মেরে সবাইকে ঘুম থেকে তুললাম ।

অনেক অসষ্টুষ্ট বিড়বিড়ানি ও গোগানি শোনা গেল। কিষ্ঠু আমি সেসব মোটেও পাত্রা দিলাম না। বরঞ্চ आমি তথন ব্যস্তু একটা প্যানে করে পপকর্ন ভাজতে। সকালের নাস্তায় পপকর্ন! কেন নয়? এটা এক প্রকার ‘খাদ্যশস্য’ या অনেকটা যবের মজো তবে যবের চেয়ে এর আত্রমর্যাদা বেশি।

তাছাড়া, কারো পক্ষই মেশিনগানের আওয়াজের ন্যায় পপকর্ন ফাটার आওয়াজ ওনে শাত্তিতে ঘুমানো সম্টব নয়। শীঘই দলের বাদবাকি সদস্যরা বিষ্ন মুখে আঙনের পাশে এসে জড়ো হলো। অনেকে তথনো চোধ কচলিয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছে।
"আমরা নিউইয়র্ক শহরের দিকে যাচ্চি, বদ্ধুরা। যে শহর কখনো ঘুমায় ना। आমার মনে হয়, নিউইয়র্ক থেকে ছয়-সাত ঘণ্টা দূরে আছি আমরা।"

মিনিট বিশেক পর আমরা একে একে আকাশ পানে যাত্রা అরু করহি। आমি ছিনাম সবার শেষে। বিশ ফিটের মতো দৌড়ে গিয়ে আমি ডানা মেলে উপরে উঠতে লাগলাম। घখন আমি মাটি থেকে দশ ফ্টের মতো উপরে উঠ্ঠেছি তথন আবারো ব্যাপারটা ঘটলো কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার মাথায় লোহার শিক पूकिয়ে দিচ্ছে।

आমি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম। তারপর ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়তে থাকলাম। একসময় আমার দেহ মাট্তিতে সজোরে এসে আঘাত করলো।

মাথাঢা চেপে ধরে ঔটিসুটি মেরে খয়ে থাকলাম আমি। অনুভব করলাম আমার চোথ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে, আপ্রাণ চেষ্টা চানালাম গনা ফাটিয়ে চিৎকার না করার।
"ম্যা|্স?" ফ্যাং’্যের কোমল আञুল আমার কাঁধ স্পর্শ করলো। "এটা কি আগের সেই ব্যথার মতো?"

आমি এমনকি মাথাও নাড়তে পারলাম না। প্যু পারলাম মাথাটা চেপে ধরে রাখঢে যাতে হঠাৎ করে মগজ বিস্কোরিত হয়ে আমার বষ্ধুদের উপর না

পড়ে ।
आমি চোখের তারায় দেখতে পেলাম লাল ও কমলা রংয়ের নাচানাচি যেনবা কেউ আতশবাজি পোড়াচ্ছে। তারপর মনে হলো কেউ যেন জামার চোথের রেটিনায় একটা মুভি ক্কিন বসিত্রে দিয়েছে। বিদ্যুৎবেগে কিছू ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো । বেশিরভাগ ছবিই আমি ভানো করে বুঝতে পারলাম না ভাসা ভাসা বিঙ্ডিং, ক্য়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি, অচেনা মানুষের মুঈ, খাবার, পেপারের হেডনাইন, সাদা-কালো কিছ্ ছবি, মাথা নষ্ট করে দেয়ার মত কিছু জিনিসের অবয়ব...

आমি জানি না ঠিক কত সময় ধরে এই বাপারটা ঘটেছে কয়েক বছর यাবত? タীরে ধীরে বুঝতে পারলাম आমি নাড়াচাড়া করতে পারছি। বুঝতে পারার সাথে সাথ্েে আমি হামাৎড়ি দিয়ে একটা ঝোপের দিকে অখসর হমাম এবং চেষ্া করলাম কিছুটা ধাত্ছ হতে।

তারপর চোখ বক্ধ করে মুঈ হা করে শ্বাস নিতে থাকলাম। বেশ কিছুফণ পর চোখ মেমে তাকিয়ে দেখলাম নীল আকাশ, সাদা মেঘপু এবং পौচঢি উদ্দিন্ন মুথ।
"ম্যাষ্স, কি হয়েছে তোমার?" ভীত অ্যাধ্লেন ততোধিক ভীত কধে বললো।
"তোমার কি মনে হয় ডাক্ৰার দেখানো উচিত?" ষ্যাং মৃদুকৃ্ঠে জিজ্ঞেন করলো । সে তীৗ্স চোে তাকিয়ে যেন আমার ভেতরের্র সবকিছু দেথে নিচ্ছে।
"ওহ্, शা, সত্তিই চমৎকার একটি প্রস্তাব," आমি দूर्यन কচ্ঠে खবাব দিলাম। "ডাঞ্তারের কাছে যাই আর সবাই আমাদের ব্যাপারে জেনে যাক!"
"দেঢো," ফ্যাং అরু করতে গেল কিষ্ঠু আমি তাকে थামিয়ে দিলাম।
"आমি এথन ঠिক आছি," মিথ্যা কथা বনে তাকে আাশ্ত করতে চাইলাম। "इয়োবা এটা পেটের পীড়া জাতীয় কিছূ ${ }^{\prime \prime}$ " হা, এটা সেই ধরণের পেটের পীড়া या ব্রেইন ক্যাi্গার ঘটায় এবং যার আর্বিভাব ঘটে মৃত্যূর ঠিক পূর্বে।
"আগে নিউইয়র্ক প্পীছাই, তারপর দেখা যাবে," জামি বললাম।

## অ\&丁†য় 98

বেশ কিচূমণ আমার দিকে স্থির চোথে তাকিয়ে থেকে ফ্যাং শ্রাগ করে গ্যাসম্যানকে ইশারায় রওয়ানা দেয়ার জন্য বললো। অनिচ্ছাসख্چেఆ গ্যাসম্যান ডানা মেলে উপরে উঠলো। তারপর একে একে সবাই অনুসরণ করলো তাকে। "তোমার পর," ফ্যাং আমার উफ্দেশ্যে বললো।

आমি দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাৗড়ালাম। তারপর দুর্বলভাবে দৌড়ে ডানা মেলে বাতাসে ঝौপ দিলাম। মনে মনে তথন প্রষ্ডুত হয়ে আছি ব্যথাটার পুনর্যাপমনের জন্য। ক্ষি সেরকম কিছ্ম জার ঘট্লো না। তবুও আমার মনে হলো যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে জার মাঝ আকাশে সেরকম কিছू ঘটলে কি ভ্যংকর ব্যাপার্রটাই না হবে।
"जूমি কি ঠিক आছো?" আমরা সবাই উপরে উঠে গেলে নাজ জিজ্ঞেস কর্নলো। জাম মাথা নেড়ে সায় দিলাম।
"आমি आামার বাবা-মা’র ব্যাপারে ভাবছিনাম," সে বললো। "তারা यদি মনে করে থাকেন জামি এগার বছহ জাগে মারা গেছি, তাহনে বাজি ধরে বলতে পার্রি আবার আমাকে দেথে তারা খুব খুশি হবেন। মানে, তারা যদি এই কয়েক বছ্র মনে মনে আশা করতেন आামি তাদের সাথ্থে বাড়িতে ফিরে গোছি, জাঙ্ছ অাঙ্মে বেড়ে উঠছি, তাহলে আমাকে দেথে তাদের তো খুশি হఆয়ারই কथা, তাই না?" जামি জবাবে কিছूই বললাম ना ।
"यদি ना..." সে ভু কোচচকালো। "มানে, आমি বের্ম হয়ে গোছ সের্রকম কাউকে তো তারা ঠिক আশা করছেন না। কিষ্ঠে জামার যে ডানা আাছ, এর জন্য তো আমাকে দোষఆ দেয়া যায় না।" হা, ভাবলাম জামি।
"তারা জামাকে ফিরে না-ও চাইতে পার্রেন যদি আমার ডানা थাকে এবং आমি এত অদ্রুত কিসিমের হয়ে থাকি," নাজ নীচूম্বরে বললো। "তারা হয়ডোবা চাইবেন সহজ-ব্বাভাবিক মেয়ে, জামার মতো ভূত্দড়ে কাউকে নয়। ঢোমার কি মনে হয়, ম্যাক্স?"
"आমি জাनि না, নাজ," বলनाম आমি। "আমার ৫ষ্র এটাই মনে হয়, তারা यদি তোমার বাবা-মা হয়ে थাকেন তাহলে তাদের উচিত তোমাকে ভালবেসে গ্রহণ করে নেয়া, তা তুমি যতই অস্থাভাবিক হও না কেন।"

আমি ভাবলাম এনা আমার সমস্ত অস্বাভাবিকতাকে কিভাবে গ্রহণ করে निয়েছিল। आর ডা. মার্টিনেজ চিরদিনই আমার মনে একজন খौট মা’র

প্রতিচ্ছবি হিসেবেই বেঁচে থাকবেন। তিনিও আমাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

চোৰে পানি आসার উপক্রম হলো আমার। দ্রতত চেট্টা করনनাম তা রুথতে। বিড়বিড় করে নিজেকেই গানি দিতে লাগনাম आমি ।

ভাবতে थাকলাম কিভাবে এলা, তার মা ও জামি মিলে চকোনেট-চিপ কৃকি বাनिয়েছিনাম। এক ব্যাগ ময়দা ৫ কয়েকটা ডিমই 巨িম জামাদের র্রসদ। বেক করার সময় ఆษলো থেকে কি অবিশ্যাস্য এক সুগঋই না ভেসে জাসছিল! ওই গক্\% মনে করিয়ে দিচ্ছিন বাড়ির কथা। একটি সত্যিকারের বাড়ি থেকে এরকম গধ্ধই ভেসে জাসার কথা।

ওই কৃক্কিলো ছিল আমার খাওয়া সবচেয়ে সের্া কৃকি।

## অ\&丁†য় १৫

"ఆহु, ঈশ্ব," নিচের বাতিঙ্ফলোর দিকে তাক্য়ে়ে বিড়বিড় করে বললাম आমি। निউইয়্র সিট্রিন্র অধিকাংশ এলাকা অবস্থিত একটা লম্ধা, সর্রু দ্টীপের নিচের দিকে, যান্গ নাম ম্যানহাটন আইন্যাড। এটা কোথা থেকে అরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা বাতির্ন ঔষ্ষ্qল্য দেখে সহজেই বনে দেয়া যায়। হীরকচ্ছটার মরো গাড়ির হেডলাইট শহরের আনাচে-কানাচে घুরে বেড়াচ্ছে। आর দেথে মনে হচ্ছে প্রতিটি বিল্ডিংয়ের প্রত্যেকটি জানালায় একটা করে বাতি জ্বলছে।
"এ তো প্রదूর মানুষ," ফ্যাং আমার পিছন থেকে বলে উঠলো। आমি জানি সে কি ভাবছে। প্রচুর লোকের ভিড়ে আমাদের দম বক্ধ হয়ে আসে। জেব সবসময় আমাদের সতর্ক করে আসছে অচেনা লোক্দের সাথে কথা বলার বাপারে। সেইসাথে এইসব অচেনা লোকদের কেউ কেউ যে যেকোন সময় ইরেজারে র্পপাা্তরিত হয়ে যেতে পারে, সেটাও জানা আছে আমাদের।
"ওহ্ ঈশ্বর, ওহ্ ঈশ্বর," নাজ উত্জেজিত কচ্ঠে বলে উঠলো। "আমি নিচে নামতে চাই! আমি ফিফ্থ এভিনিউয়ে হাটতে চাই! আমি চাই মিউজিয়ামে যেতে!" সে আাার দিকে তাকালো, তার মুখ প্রত্যাশায় ভরপুর।"আমাদের হাত্ কি কিছू টাকা-পয়সা রয়ে গেছছ? आমরা কি খাবার কিনে খেতে পারি? অথবা, কেনাকাটা করতে যেতে পারি?"
"शা, আমাদের হাতে কিছ্ম টাকা-পয়সা রয়ে গেছে," আমি তাকে বললাম। "অবশ্যই জামরা খাবার কিনে থেতে পারি। কিষ্ু মনে রেথো, आমরা এখানে ইभটিটিউট খ্ঁঁজে বের করার জন্য এসেছি।"

নাজ সায় জানালো আমার কथায়, তবে आমি নিচিত করে বলতে পারি আমার অর্ধেক কথাই সে এক কান দিয়ে তনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিত্যেছে।
"এই শব্টা কিসের?" ইগি কান খাড়া করে জিজ্ঞেস করলো। "এ তো গানের আওয্যাজ। নিচে কি গান হচ্ছে? आমরা এত উপর থেকে কিভাবে Өনতে পাচ্ছি?"

আমাদের ঠিক নিচেই সেন্ট্রাল পার্ক যা আয়তাকার B বিশাল। এর এক পাশে আমি প্রদূর লোকের ভিড় দেখতে পেলাম। তাদের ওপর ফ্যাডডলাইটের आলো নেচে বেড়াচ্ছে।
"আমাহ্র মনে হয় কোন কনসার্ট হচ্ছে," आমি ইগিকে বললাম। "পার্কে,

একদম উনুক্ত মানে কনসার্ট্টা অন্মিঠ্ঠিত হচ্ছে।"
"ওহ্, জোশ!" নাজ বললো। "আমরা কি ওখানে যেতে পারি? প্রিজ, ম্যাক্স, প্তিজ? একটি সত্যিকারের কনসার্ট!" কারো পক্ষে যদি উড়তে উড়ততে প্রবল উত্েেজার বশে ওপর-নিচ কর্া সম্টবপর হয় তবে নাজ ঠিক তাই করহে।

পার্কটি বেশ অঙ্ধকার। হাজার হাজার লোক আছে ওখানে। এই ভিড়ের মাব্রে এমনকি ইরেজারদের পক্লেও আমাদের ষ্রুজে বের করা দুক্র হবে।

आমি দ্রুত এবটা সিদ্ধাা্ত নিলাম। "शা। চেষ্টা করো কোন একটা ফ্যাাডনাইট বিমের ঠিক পিছনে নামতে যাতে করে কেউ আমাদের দেখতে না পায় ।"

आমরা কয়েকটা ওক গাছের মাঝখানে নিঃশক্দে গিফ়ে নামলাম। তারপর সময় नিয়ে পা ঝেড়ে জড়তা কাটালাম, ডানা ভাঁজ করে উইভব্রেকারের আড়ালে রাথলাম । সবাই নেমেছে কিনা সেটা একবার দ্রুত দেথে নিয়ে ভীড়ের দিকে এগিয়ে চললাম, চেষ্ঠা করছি নিজ্জেেরকে সহজ-ম্বাভাবিক রাখার। যেমন, উড়তে পারি কিনা? आমি ? মাথা খারাপ!

প্রচ জোরে গান বাজছে। স্পিকারঞুলো ইগির প্রায় তিনণন লম্ব। । এত জোরে গান তনে মনে হচ্ছে মাটিও যেন এর প্রচӨতায় কौপছছ।
"এটা কার কনসার্ট?" ইগি আমার কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বनলো।

आমি হাজার হাজার্র মাথার ওপর দিয়ে উককি মেরে স্টেজটা দেখার চেষ্টা কর্রনাম। আমার তী"্স দৃষ্টিশজ্তির জোরে গায়ক-গায়িকাদের চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। তাছাড়া একটা ব্যানারে লেখা দেখলাম, নাটালি ও টেন্ট টেলর। "এটা টেলর টইইনসের কনসার্ট," তাদেরকে জানালাম আমি। খবরটা তনে তার্রা শিস দিয়ে উঠনো। টেলর্র টুইনসকে প্রচ ভালোবাসে তারা ।

অ্যার্রেল আমার হাত ধরে পাশেই থাকলো। ধাকাধাকি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা স্টেজ থেকে কিছ্ঁটা দূরে থাকলাম। ইপি তার কौধের তপর গ্যাসম্যানকে তুলে নিল। তারপর, অন্যান্য লোকদের মত তার হাতে একটা জ্রলশ্ত লাইটার ধরিয়ে দিলো। গ্যাসম্যান লাইটারটা ওপরে তুলে ধরে গানের তালে তলে দুলতে লাগলো।

একবার সে আমার দিকে তাকালো। এত আনন্দ তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে যে আমি খুশিতে প্রায় কৌেইই ফেলেছিলাম। কতবার আমি তাকে এত आনক্দিত হতে দেথেছি? দু’বার? গত আট বছরে?

কनসার্ট শেষ হওয়া পর্य্ত আমরা নাটালি ও টেন্টকে তনে শ্যেে লাপলাম । যথন মানুমের স্রোত নিজ নিজ বাড়ি অভ্মিথে যাত্রা ৩রু করুলো, তখন আমরা গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নিলাম। মাথার ওপরে গাছের ডালপালাতুলো যথেষ্ট প্রশ্বস্ত। আমরা উড়ে গিয়ে সেষ্তুোর কয়েকটাতে আরাম করে বসলাম।
"সত্যিই দারুণ একটা কনসার্ট ছিল," নাজ উৎফूল্ম কఁ্ঠে বলে উঠলো । "বিশ্পাস করতে কষ্ঠ হয়, এত লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গান ওনছে। আর জায়গাটা কখनো নীরব হয় না। आমি छনতে পাচ্ছি মনুমের আওয়াজ, উাফ্কি ও সাইরেনের আওয়াজ এবং কূকূরের ডাক। অথচ বাড়িতে সবকিছू কত নীরবই না ছিল!"
"এবটূ বেশিই নীরব ছিল," গ্যাসম্যান বললো।
"কিষ্ভ আমার ঘেন্না লাগছে জায়গাটা," ইপি অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললো। "যখन সবকিছ্ন নীরব थাকে ত্থন आমি সহজেই বুঝতে পারি মানুষের অবস্থান বা জन্যান্য জিনিসের অবস্থান। কিষ্ট এখানে আমাকে যেন ঘিরে রেখেছে শক্দের ভারি এক দেয়াল। আমি এথান থেকে যত দ্রুত সম্টব চহে যেতে চাই।"
"ওহু, ইগি, না," নাজ প্রতিবাদ করে বললো। "এই জায়গাটা অসাধারণ। দেথো, पूমি একসময় অভ্যশ হয়ে যাবে।"
"আমরা এখানে এসেছি ইপ্পঢিটিউট সম্ষক্ধে জানার জনা," আমি তাদের দूজনকে ম্মরণ কর্রিয়ে দিলাম। "आমি দूঃখিত, ইণি, কিন্জে অড্যস্ত হওয়ার কাজটা অন্য কোন এক সময়ের জন্য রেথে দাও। आর নাজ, এটা কোন

"আমরা কিতাবে সেটা খুজে বের করবো?" অ্যাঞ্রেল জিজ্ঞেস করলো।
"আমার মাথায় একটট প্যান জাছ," জামি দৃঢ়কষ্ঠে বললাম। হায় ঈশ্বর, মিথ্যা আশ্বাস দেয়াটা আমাকে ভাল্েে করে রঙ্ভ করতে হবে।

## অ ধ丁†য় ৭৬

यদি তুমি নিউইয়র্ক সিটির চারিদিকে বেড়া তুলে দাও, তাহলে তুমি তোমার আয়खে পাবে দूনিয়ার সর্ববৃহৎ সার্কাস।

घখन आমরা পরদিন সকালে ঘूম থেকে উঠলাম, उখन সেন্ট্রাল পার্ক মুথ্থরিত হয়ে উঠেছে প্রাতঃভ্রমণকারী, সাইকেল আরোহী, এমনকি অশ্বরোহীদের ভিড়ে। আমরা গাছ থেকে নেমে রাস্ঠায় ঘুরে বেড়াতে लाগनाম।

এক ঘণ্টার তেতরে, অনেক স্পিড ক্কেটারের দেখা মিলরো। তারা ক্কেটিং করতে করতে নানা ধর্রেে কসরতও দেখাচ্ছে। কৃকূরদের নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া আরোহী ও ফলারে করে বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া মায়েদের ভিড়ে ভরপুর হয়ে উঠলো পার্কের পথ।
"ওই মহিলার কাছছ ছয়াত সাদা পুডল আছছ!" নাজ হিসহিসিয়ে বলে উঠলো। "চয়ট্ সাদা পুডন দিয়ে সে কি করবে?"
"হয়জোবা সে ও৫েো বিক্রি করবে," আমি জবাবে বললাম ।
"দারুণ একটা কিছুর গক্ধ পাচ্চি," মাথা এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে গক্ধের উеস অনুসभ্ধান করতে করতে বললো ইপি। "কি এটা? গঋ্ধটা এদিক থেকে आসছে।" সে আমার বামদিকটা ইশারায় দেখালো।
"একটা লোক খাবার বিক্রি কর্ছছ," आমি বলনাম। "মধু দিয়ে রোস্ট করা বাদাম ।"
"চমৎকার," বললো ইপি। "আমাকে কি কিছ্র টাকা দিতে পারো?"
ইগি, অ্যাख্রে ও आমি ছয় ব্যাগ রোস্ট করা বাদাম কিনতে গেলাম जার ফ্যাং, নাজ ও গ্যাসম্যান গেল একজন ক্রাউনের বেলুন বিক্রি করা দেখতে।

आমর্না তিনজন যখন বাদাম কেনা শেষ করে অন্যদের সাথে যোপ দিতে यাচ্ছি তথন ক্রাউনটার বিছ্র একটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে পার্কের র্রাষ্তা দিয়ে হাঁটে থাকা এক কালো-হूলো লোকের দিকে তাকাচ্চে। ঢাদের মধ্যে ইभিত্পৃর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো।

आমার মের্রদড বেয়ে যেন শীতন স্রোত বয়ে গেল । ঠিক এভাবে সারা দিনের আনন্দেরও বারোটা বাজলো। আর সেখােে জায়গা করে নিল রাগ, ভীতি ও आख্যরশ্মার নানা কনা-কৌশল।
"ইগি, মাथा তুলো," आমি ফिসফিসিয়ে বললাম। "অन্যদের निয়ে आাসো"

আমার পাশেই অ্যাঙ্রেলের দেছ শকુ হয়ে গেল, সে আমার হাত আরো জোরে চেপে ধরলো । आমরা অন্যদের দিকে দ্রুত शঁটতে থাকলাম। आমার মুথের শুরুতর अভিব্যক্তি দেথে ফ্যাং আমাদের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে निল। পরবর্তী মুহূর্তে সে নাজ ও গ্যাসম্যানের কাঁধ ধরে ঘুরির়ে দিতো এবং দ্রুত উন্টাদিকে হাঁট তরু করলো।

আমরা রাস্তায় মিলিত হলাম এবং আমাদের হঁঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। একবার পিছনে जাকিয়ে দেখলাম ১্র কালো-ছूলো লোকটা আমাদের অনুসরণ করছে। শীঘই তার সাথে যোগ দিলো সুঠাম দেহের অধিকারী এক মহিলা।

আমার মগজ ঘিষ্তি-খেউড়ের বন্যায় তেসে যেতে লাগলো। পালানোর পথ থোঁজার জন্য আমি চারপাশ দেথে নিতে থাকলাম।

তারা আমাদের আরো নিকটবর্তী হচ্ছে।
"দৌড়াও!" আমি বললাম। যে কোন গড়পড়তা মানুষের চেয়ে আমরা ছয়জন অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারি ক্ষিন্ভ ইর্রেজারদেরও একই সক্ষমতা আছে। পালানোর কোন পথ খুজজ না পেলে आমর্রা শেষ।

এখन তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনজনে, আরেকজন পুরুষ আগের দু’জনের সাথে যোগ দিয়েছে। তারা মীরে মীরে আযাদের মাঝখানের দূরত্ব कमाष्大ে।

এক পথ গিয়ে মিশেছে অন্য এক পথে । রাস্তা কখনো সরু হয়ে এসেছে, কখনোবা প্রশম্ত। বাঁক ঘোরার সময় বার্রবার आমরা দ্রুতগামী বাইকার ও ক্কেটারদের সাথে সংঘর্ষ্যের হাত বাচতে থাকলাম।
"তারা এখন চারজন," ফ্যাং বললো। "পা চানাও, ব্ধুরা।"
आমরা আমাদের গতি আর্রো বাড়িয়ে দিনাম। তারা আমাদের প্রায় গজ বিশেক পিছনে। আর তাদের চোে্মমুেে ফূটে উঠেছে পৈশাচিক হাসি।
"ছয়জন!" आমি বললাম।
"তারা অনেক দ্রুত," ষ্যাং আমাকে জানালো। "আমাদের মনে হয় ওড়া উচিত "

आমি ঠঠঁট কামড়ে ধরুলাম। कि কর্যা याয়, কি কর্া যায়। তারা आরো কাছছ এগিয়ে आসছে...
"আটজন!" ইগি বললো।

## অধ丁†য় ११

＂বামে！＂ইগি বলে উঠলো আর आমরা সাথে সাথে কোন প্রশ্ন না করে বাম দিকে মোড় নিলাম। বুঝতে পারলাম না সে এটার অবছ্ছান কিডাবে বুঝতে পারল্ো।

আমাদের পধ হঠাৎ গিফ্যে মিশেছে এক প্রশশ্ত প্রাজাতে，এর দুপালে দোকানদাররা নানা জিনিস বিত্রি করহছ। বামদিকে কয়েকটা লাল ইটের বিক্ডি：এবং একটা ধাত্ব গেটের মধ্য দিত়ে এক দগ্গল বাচ্চাকে দূকতে দেখা याष्大弓।

आমি একটা সাইন দেখতে পেলাম ：সেন্ট্রাল পার্ক চিড়িয়াখানা ।
＂মিশে যাও！＂আমি ফিসসিসিয়ে বললাম এবং চোখের পলকে আমরা স্কূলের ঐ বাচ্চাদের ভিড়ে মিশে গেলাম । ফ্যাং，ইগি，নাজ ও आমি মাথা নিচ্র করে রাখলাম যাতে আমাদের ছোট দেখায় এবং ভিড়ের মাঝামাবি এসে আশ্রয় নিলাম। আমদের চারপাশে বাচ্চারা গিজগিজ করছে। তারা কেউই আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো না，সব মিলে প্রায় দুইশো জন বাচ্চা দল বেঁধে গেটের ভিতর চূকছে।

একবার পিছন ফির্রে তাকালাম। ইরেজাররা হন্য হয়ে আমাদের থুঁজছছ， তাদের চোখ্মেথে হাশার ছাপ।

তাদের একজন চেষ্টা করল্ো গেট দিয়ে চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢুকতে কিষ্ভু পুলিশ তার পথরোধ করে দॉড়াল্নে।＂আজ ফ্রুল ডে，＂আমি পুলিশট্টিকে বলতে ওনলাম।＂কোন বয়ক্ক লোকের ঢোকার অনুমতি নেই। ওহ্ আচ্ছা， आপनि ওদের তত্ত্যাবধায়ক？তাহলে পাস দেখান।＂

হতাশায় শुপ্পিয়ে উঠে ইরেজারটি পিছ্ম হট্লো এবং যোগ দিলো তার সাঙপাক্দের সাথে। খুশিতে আমার দাঁত বের হয়ে आসলো। নিউইয়র্কের পুলিশ দিলো সব বাহাদুরি থত্ম করে！এগিয়ে যাও পুলিশ ভায়ারা！

আমরা গেটে পৌছে গেলাম আমাদের আমলনামা পরীীষ্ষার সময় উপস্থিত হলো।

আমাদেরকে হাত নেড়ে ভেতরে দূকতে বলনো！
＂यাও，যাও，ভেতরে যাও，＂গেটের নোকটি আমাদের দিকে ভান্াে করে না তাকিয়েই ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করলো।

চিড়িয়াথানায় ডুকে আমরা একপাশে জড়ো হলাম। তারপর আমরা आनव্দে উদ্ধেলিত হয়ে উঠলাম।
"ইয়েস!" গ্যাসম্যান বনে উঠলো। "আজ স্কূন ডে! ইয়েস! आমি জায়গাত্টিকে এখনই ভালোবাসতে ఆকু করেছি!"
"চিড়িয়াখানা!" উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে নাজ বললো। "আমি সবসময় চেয়েছি একটা চিড়িয়াথানা দেখতে! आমি এটার সম্পর্কে পড়েছি, টিভিত্ও দেথেছি। সত্যিই দারুণ! ধন্যবাদ, ম্যাক্স ।"

यদিওবা চিড়িয়াখানায় आসার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না তবুও आমি হাসিমুথে তার ধন্যবাদ গ্রহণ কর্লাম : দয়ালু ম্যাক্স।
"চলো, आরো ভেতরে যাই," ইগি বললো। "ইরেজারদের ও আমাদের মধ্যে আরো দূরত্ব বাড়াই। হে ঈশ্ৰর, ওটা কি সিংছের আওয়াজ? খौঁচার ভিতর আছে তো ওটা?"
"এটা একটা চিড়িয়াখানা, ইগি," নাজ তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। "এখানে সবকিছুই থাচচার ভিতরে।"

যেমন আমরা একসময় থাকতাম ।

## অ \&丁†য় ૧৮

"ওহ্, দেখো দেথো, শ্তেতভালুক!" গ্যাসম্যান এনক্লোজারের গাসে মুখ ঠেকিয়ে বিশাল সাদা ভালুকটিকে বড় পুলে সাঁতরাতে দেখছে। ভালুকটি তখন বিয়ার্রের খালি মগ নিয়ে পানিতে খেলছে।

সোজাসুজি বলে দেই আমরা বাচ্তবব জীবনে এরকম কোন জষ্ঠ দেষি नि। आমরা কখনো কোন দিন ফিম্ড ঝিপে যাই নি, রবিবারে চিড়িয়াখানায় घুরতেও आসি নি। এ আমাদের জন্য এক সম্পুর্ণ তিন্ন জগত বেখানে বাচ্চারা निজেদের ইচ্ছেমাফিক চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবজষ্টরা বন্দী হয়ে आছে কিন্টু তাদের ওপর কোন পরীক্ষা চালান্না হচ্ছে না আর আমরা আরামসে ঘুরে বেড়াচ্চি; আমাদের গাফ্যে লাগানো নেই কোন ইইজি মনিটর কিংবা রক্ত পরীক্পা করার যক্রপাতি।

চিড়িয়াখানাটাতে জসলের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে।
যেমন এই ভালুকটার কথাই ধরা যাক। আসলে মোটমাট দুইটা ভালুক । একটা বড়, আরেকটা ছোট। তাদের জন্য বিশান জায়গা বরাদ করে দেয়া যেখানে আছে বড় বড় পাথ্থুর্র চাঁই, বিরাট সুইমিং পুল, প্রচূর খেলনা।
"এরকম একটা পুল থাকলে কি মজাটাই না হরো," গ্যাজি বিষন্ন কণ্ঠে বলনো।

অथবा, একটা বাড়ি? পর্यাঙ্ড নিরাপতা? প্রচ্র খাবার?
সুইমিং পুলের মত এশুোও আমাদের জন্য পাওয়া অসম্টব। आমি গ্যাজির কौধে হাত রাখলাম। "আসলেই জোশ হতে," আমি কথাটা মেনে निलाম।

এইসব এনক্রোজারে বন্দী জজ্টরা হয়তোবা প্রচ৩ বিরক্ত ও একাকী কিষ্ট তব্বুও তারা আমাদের স্রুলে থাকাকালীন সেই অভিশঙ বন্দীজীবনের চেয়ে ভালো আছে। একই সাথে আমার ভেতর রাগ ও ভীতি খেলা করতে লাগলে ইরেজারদের হাতে ধাওয়ার ধকল তখলো ভালো মত কাটিয়ে উঠতে পারি নি आমি। এত এंত জীব-জজ্ভ দেতে আমার ছোট্টবেনাকার কथা মনে পড়ে গেন যখন आমি এত ছোষ একটা খাঁচায় থাকতাম यে ঠিকমত দাঁড়াতেও পারতাম ना।

এই শৃহি আমাকে মনে করিয়ে দিলো যে আমরা এখানে ইপ্পটিটিউট ฆুঁজে বের করতে এসেছি। হয়তোবা কিছুম্ষণের মধ্যে আমরা জেনে যাব

আমাদের পরিচয়, কোথা থেকেইবা আমরা এসেছি এবং অতীত জীবনের जজाना काহिনী।

आমি হাত দিয়ে মুঈ ঘষনাম, আমার তখন বেশ মাথা ধরেছে। কিষ্ট নাজ, গ্যাসম্যান, অ্যাঙ্রেল ও ইগি সময়টা খুব উপভোগ করছে। নাজ সবকিছूর সবিস্তার বর্ণনা দিচ্ছে ইগিকে আর তারা সবাই হাসাহাসি করতে করতে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক অন্যান্য আর সব সাধারণ বাচ্চাদের মতই।
"এই জায়গাঢা আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে," ফ্যাং বললো ।
"তোমারও একই অবস্श! आ আার তো মাথা খারাপ হఆয়ার দশা," আমিও স্বীকার করে নিলাম । "এ ভেন ফ্যুাশব্যাক নগরী। আর আমার," আমি বলঢে চাচ্ছিলাম "মাথা ধরেছে," কিন্টু সেইসাথে ওনতে চাচ্ছিলাম না ডাক্জার দেখানোর জন্য ফ্যাংয়়র ঘ্যানর ঘ্যানর। তাই বললাম "ইচ্ছে হচ্ছে সব কয়টা জজ্টুকে ছেড়ে দিতে।"
"ছেড়েে দেবে মানে?" ফ্যাং ৫ক্ক মুথে জিজ্ঞেস করলো।
"মানে খাচার বন্দীজীবন থেকে মুক্ত করে দিতে চাই," আমি বললাম।
"একদম ম্যানহাটনের মাঝখানে ছেড়ে দিতে চাও?" ফ্যাং যেন আমাকে চোেে আञুন দিয়ে দেথিয়ে দিতে চাইলো। "নিরাপতা, পর্যাঙ্খ খাবার ও পরিচর্যা ছাড়া ম্যানহাটনে কিভাবে বাঁচবে ওরা? এখানেই তারা ভালো আছে। यদি না তুমি घাড়ে করে শ্বেতভনুকণুলোকে তাদের বাড়ি গ্রিনन্যাc্ডে পৌছছ দিতে না চাও।"

যুক্তিতর্ক যে মাঝে মাঝে কত বিরক্কিকর! आমি ফ্যাংয়ের দিকে কড়া চোথে তাকিয়ে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করলাম ।
"আমরা কি এখান থেকে যেতে পারি? आমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করছি চেহারায় আকৃতি প্রকাশ না করতে। কাকূতি-মিনতি তো ঠिক নেতাসুলভ না। "আমি থ্ৰু...এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।"
"তোমকে অসুস্থ মনে হচ্ছে," গ্যাসম্যান বললো।
আমার তখন মাথা ঘোরা שরু হয়েছে। "হ্যা। বমি করার আগে কি আমরা দৃরে কোথাও যেতে পারি?"
"এদিকে," ফ্যাং দু"ঢা মনুষ্যনির্মিত পাহাড়ের ফাंক দেখিয়ে বললো। এটা এমন এক পথের দিকে গেছে যi সভ্ভবত চিড়িয়াখানার রক্ষণা-বেছ্ষণকারীরাই ব্যবহার করে থাকে। রাস্তাটা একদম ফাঁকা।

নিয়ষ্তণ হারিয়ে মুখ থুবড়ে না পড়ে কোন মতে সেখান থেকে যেতে পারনাম आমি।

## अধ丁†য় १৯

＂তুমি কি জান্ো নিউইয়র্কের কোন জিনিসটা আমার সবচেয়ে পছন্দ？＂ গ্যাসম্যান হট ডগ চিবাতে চিবাতে বললো।＂জায়গাটার অধিবাসীরা আমাদের চেয়েও অদ্রুত।＂
＂কাজেই অতি সহজেই আমর্রা ৫দের ভিড়ে মিশে যেতে পারি？＂ইপি জিজ্ঞেস করলো।

आমি ইগির দিকে তাকালাম । সে এমন একটা কোন আইসক্রিম খাচ্ছে यেটাকে তার कদ্র সংস্করণ বना যায় बমা，সরু ও ভ্যানিলা রセয়ের। ইতিমধ্যেই সে ছয়যূট লম্ঘ，একজন চৌफ বছর বয়সীর জন্য যা বেশ ভালো। आমি সবসময় ভাবতাম তার উচ্চতা，ফ্যাকাশে চেহারা ও সোনালী দूলের জন্য আমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে নজরকাড়া। কিষ্ঠে এই প্রশ্তশ্ত এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে কथাটা পান্টাতে হলো। এখানে আমাদের চারপাশে সুপারমডেল，পাক্ক মিউজিশিয়ান，চামড়ার পোশাক Ө স্যুট পরা লোক，ছাত্র，অन্যান্য দেশের মানুষ आর তাদের ভিড়ে উইভব্রেকার，ময়লা কাপড় ও নোংরা শরীররের ছয় বাচ্চাকে ভালো মত লক্ষ্যই করা यায় না ।
＂ঠिকই বনেছে，＂आমি বললাম।＂অবশ্য তাতে ইরেজারদের ধৌাকা দেয়া যাবে না।＂সাথ্থে সাণ্ে আমি একবার চারপাশ ভালো করে দেてে निनाম।
＂ইরেজারদের কथা তোলায় মনে হলো，＂ফ্যাং বললো，＂আমরা এবার মনে হয় ৬ নামার সংস্করণের সাথ্েে নড়াই কর্ছি ।＂
＂आমিও একই কথা তাবছিলাম，＂জবাবে বললাম।＂এবারের ইরেজারچুলোকে আরো বেশি মানুষের মত মনে হয়। আর এথন মহিলা ইরেজারও आছে। ఆটাকে বেশ ফালতू মনে হলো।＂কথা বলতে বলতে আমি চারপালের সব মুঈ জুঁটিয়ে দেখছিলাম，লক্য করছছিলাম তাদের কারো মুৰে পৈশাচিক আজা খেলা কর্ছে কিনা।
＂হ্যা। আমরা তো সবাই জানি মেয়েরা কি রকম রক্ত－পিপাসু হতে পারে। ৷ूলো－চूলি এবং এরকম জরো অনেক কিছू，＂ফ্যাং বললো।

আমি বির্ক্তিতে চোখ উন্টালাম। ভोড় একটা！
＂आমি কি একটা বূরিটো কিনতে পারি？＂নাজ রাস্তার এক দোকানির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো। সে ঘুর্েে আমার দিকে তাকালো।＂নিশ জিনিসটা আবার কি？আমি তো একটা বুর্রিটো নিতে পারি，তাই না？＂
"निশ না, ক্যানিশ," आমি তার ভूল ৩४রে দিলাম। "এটা অনেকটা চৌকোণা ভাজা আলুর মত।" আমি প্রত্যেকট বিন্ডিং মনোযোগ দিয়ে দেখছি কি জন্য, जা জানি না । বিন্ডিংয়্রে সামনে বড় করে সাইনবোর্ড টাঙানো থাকবে ই্পটিটিউট?
"সাওয়ারক্রাউট কি?" অ্যাঞ্রেল জিজ্sেস করলো।
"তোমার ভালো লাগবে না," आমি বললাম। "বিশাস করো।"
আমরা সবাই একটা করে কাগজে মোড়ানো বুরিটো কিনলাম।
"রাস্তা দিত্যে হাটতে হাটতে খাবার কিনতে আমার খুব ভালো লাগে," নাজ উৎফুল্প কণ্ঠে বললো। "দুই বক হাঁটলেই কোন না কোন দোকানদার পাওয়া যায় যে কিনা খাবার বিক্রি করছে। আর ডেলি। ডেলি আমার शूব ভাল্নো লাগে। সব জায়গায় ওঔলো পাওয়া যায়। যেখানেই যাও না কেন, সবকিছूই ঢোমার হাত্র নাগালে খাবার, ডেনি, ব্যাংক, সাবওয়ে স্টপ, বাস, স্টোর, ফলের দোকান। আর সবকিছू রাস্তার পাশে। এ এক দার্পণ জায়গা । হয়তোবা আমাদের এখানেই থাকা উচিত।"
"তাতে ইরেজারদের খুব সুবিধা হবে," আমি বললাম । "আর আমাদের কষ্ট করে থুঁজঢে হবে না।"

নাজ ডু কৌচককাল, অ্যাঞ্রেল আমার হাত আঁকড়ে ধরলো।
"उবে ঢুমি ঠিকই বনেছো নাজ," आমি বলনাম। তার প্রাণবষ্ত উচ্ছ্ףাস थামিয়ে দেয়ার জন্য বেশ খারাপ লাগছে আমার। "তোমার কথা বুঝতে পেরেছি আমি।" কিষ্ভ এখানে থাকতে আমাদের অনেক টাকা খরচ হচ্ছে আর আমরা একটা বিশেষ অভিযানে এসেছি।

ऐঠাৎ করেই আমি থেমে গেলাম।
ফ্যাং आমার মুখ গুঁটিঁ়ে দেখতে নাগলো। "সেই ব্যথাটা?" সে চারপাশ্ চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীমू ম্বরে বললো।

आমি মাথা নেড়ে বুক ভরে নিঃঃ্বাস নিলাম। "কূকি!"
ষ্যাং আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।
आমি একবার घুরে দেখ্থে নিলাম কোধা থেকে গж্ধট আসছে। आমাদের সামনেই একটা ছোট লাল দোকান । মিসেস ফিম্ভস। কূকির মঁ মঁ গক্ধ দোকান থেেে বাইরের রাস্তায় ভেসে বেড়াচ্ছে। গঞ্ধটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এলার বাড়ির কথা।
"আমার কূকি খেতে হবে," কথাটা বলে স্টোরে ঢूকে গেলাম আমি। অ্যাধ্রেল আমার সাথে সাথে আসছে।

কৃকিఱলো চমৎকার ছিল। কিষ্ভ বাড়িতে বানানো কৃকির মত অত সুস্বাদ ছিল না।

## অ \&丁†য় ৮○

"তো ইন্সঢিটিউট খ্রঁজ্রে বের করার জন্য তোমার প্থ্যানটা কি?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।
"शাটতে হাটতে आমি ক্বান্ত," নাজ বললো। "আমরা কি কিছু সময় এখানে বসতে পারি?" উজ্ৰরের অপেন্মা না করেই সে একটা বিল্ডি?য়ের প্রশ্বশ্ত সিঁড়িতে বসে পড়লো। সে তার হাতে মাথা রেথে চোথ বুজনো।
"উম..." না পাওয়ার আগে হাটতে থাকি মনে হলো না এ উত্তর ঘুব একটা সাড়া জাগাবে। কিন্তু ইপি মোক্巾ম কথ্থা বলেছে আমি জানি না ইন্সটিঢউট কিভাবে ষ্ৰে বের কর্তে হবে। আমি জানি না ওটা দেখতে কেমন কিংবা ఆটা নিউইয়ক্ক সিত্তিতে आছে কিনা।

গ্যাসম্যান ও অাার্ট্র নাজ্রে পাশে বসলো।
"ফোন বুক ব্যবহার করলে কেমন হয়?" ফ্যাং পরামর্শ দিলো। "প্রায়ই ফোন বুক নজরে জাসছে জামার ।"
"হা, এটা একটা ভালো বুদ্ধি," आমি বললাম। বেশ হতাশ বোধ করাছি এর চেয়ে ভালো কোন বুদ্ধি মাথায় आসছে না বলে। আমাদের একটা ইনফরমেশন সিস্টেম দর্রকার, অনেকটা কम্পিউটারের মত। একটা বিশাল মার্ব্বেেের সিংহ আমার নজরে আসলো; এই বিল্ডিংটায় এরকম মোট দু’টা সिংহ आছে।

আমি চোব পিটপিট করলাম এবং দেখলাম চারটা সিংহ। আমার চোথের সামনে ও৫নো ভাসতে নাগনো। आমি মাथা নেড়ে আবারো চোখ পিটপিট কর্ললাম । তধন জাবার সবকিছ্ স্বাভাবিক হয়ে এলো। বুঝতে পারছি, আমার মগজ আবারো উনটাপানটা করা তর্ক করেছে।
"তো আমরা এথন কি করবো?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।
शা, নেতা, পথ দেখান ।
উদ্দিগ্ন ঢোথে আমি সামনের বিষ্ডিংটার দিকে তাকানাম। এর নামটা পরিক্কার দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক পাবলিক নাইব্রেরি অভ হিউম্যানিটিজ্র এভ সোশ্যাল সাইপেস। একটা লাইব্রেরি।

आমি মাথা দিয়ে ইশাব্রা করেে বিম্ডিংটা দেখালাম। "আমরা এখান থেকে उরু করবো," आমি দ্রুত বলে উঠলাম। "নিচয়ই তাদের কাছে পর্যাল্ কम্পিউটার ও ডাটাবেজ आছে..." आমি কথা শেষ না করেই সিंড়ি দিয়ে

"কিভাবে সে এটা বের করলো?" ফ্যাংকে বলতে ঔনলাম আমি।

## অ \&丁†য় ৮১

লাইব্রেরির ভেতরটা দেখতে খুব সুন্দর। আমরা কখনো কোনদিন লাইব্রেরির ভেতরে ঢূকি নি, তাই অনেকটা সদ্য গ্রাম থেকে আগত বেকূবদের মতই হা করে তাকিয়ে থাকলাম।
"আমি কি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?" পলিশ করা কাউন্টারের পেছনে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে কিছ্ৰটা বিরক্ঞ দেখাচ্ছে, তবে লোকটার ভাবভঙ্গি এমন না যে সে আমাদের ওপর হামলে পড়বে । তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সে ইরেজার নয় ।
"श্যা "" সামনে এত্তলাম আমি, যতট্রূ পারা যায় নিজের চেহারায় একটা ভারিক্কি ভাব নিয়ে আসলাম।"आমি একটা ইন্সটিটিউট সম্বন্ধে কিছू তথ্য পেতে চাচ্ছি যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিউইয়ক্কে অবস্থিত "" আমি তার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি দিলাম, লোকটা চোখ পিটপিট করে তাকালো।"সমস্যা হচ্ছে, আমি এর পুরো নাম জানি না এবং এও জানি না এটা নিউইয়র্কের কোথায় অবস্থিত। আপনাদের কাছে কি কোন কম্পিউটার আছে যা দিয়ে আমি খুজজে দেখতে পারি? অথবা কোন ধরণের ডাটাবেজ?"

লোকটা আমাদের সবার দিকে একবার চোখ বুলালো। অ্যাষ্রেল সামনে এগিয়ে এসে আমার হাতে হাত রাখলো। সে লোকটার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো, তাকে দেব শিফর মতো লাগছে ।
"পাঁচ তলায়," কিছ্ছছ্ বিরতির পর লোকটা বললো । "রিডিং রুমের পাশের একটা রুমে কম্পিউটার রাথা আছে। ব্যবহার করতে কোন পয়সা লাগবে না, তবে তোমাদের সাইন করতে হবে।"
"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," আমি আবারো হেসে তাকে বললাম। তারপর তড়িঘড়ি করে সবাই এলিভেটরের দিকে ছ্ৰটলাম ।

গ্যাসম্যান পৗচ নাম্বারে চাপ দিলো।
"একটা তর্ণণকে কি সুন্দর ভুলালে তूমি!" ফ্যাং আমার দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বললো ।
"কি?" আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তবে সে জবাবে কিছু বললো না। আমরা উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। কিষ্তু বদ্ধ জায়গায় আমাদের সবারই সমস্যা আছে। তাই পাঁচ তলায় পৌছাতে পৌছাতে ঘেমে উঠছিলাম आমি। যখন পাঁচ তলায় দরজা খুলরো তথন সাথে সাথে বাইরে লাফ দিয়ে নামলাম আমরা।

আমরা বেশ দ্রুতই এক সারি কম্পিউটারের দেখা পেয়ে গেলাম,

সেইসাথে কিভবে ইন্টারনেট সার্ফ করতে হবে সে বিষয়ে একটা নির্দেশিকাও। তবে এর জন্য আমাদের ডেক্কে সাইন ইন করতে হলো। আমি ‘এলা মার্টিনেজ' নামে স্বাক্ষর দিলাম, ডেস্ক ক্রার্ক আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো।

পরবর্তী দেড় ঘন্টায় ঐ হাসিই ছিল আমাদের জন্য একমাब আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ফ্যাং ও আমি মিনে যত তাবে খোজা সম্টব ততভাবে খোঁজলাম এবং ম্যানহাটন ও নিউইয়ক্ক মিলে প্রায় দশ লাখ ইপ্পটিটিউটের সদ্ধান 丬ুঁজে পেলাম। কিষ্ভ কোনটাকেও আমাদের ইস্সটিতিউট বলে মনে হলো না। এর মধ্যে আমার কাছে কোনটা সেরা মনে হয়েছে? আপনার পোষা প্রাণীর সুপ্ত প্রতিভা অনুসদ্ধানের জন্য নির্মিত ইস্গঢিটিউট। কেউ যদি এই ইপ্সটিটিউটের কার্যপ্রণানী ব্যাখ্যা করতে পারো, তাহলে দয়া করে আমাকে জানিয়ো।

অ্যাধ্রেল ডেক্ষের নিচে ชরিখিি মেরে বসে বিড়বিড়িয়ে আপন মনে কथা বनছে। নাজ ও গ্যাসম্যান একটা ছেঁড়া কাগজে কাটাকূটি থেলছে। মাঝে মাঝেই থেলার ফলাফল নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি লেশে যাচ্ছে।

ইগি চূপচাপ চেয়ারে বসে আছে। তবে আমি জানি সে তার চারপাশের প্রতিটি ফিসফিসানির আওয়াজ, চেয়ার টানার শব্দ ও কাপড়ের য়দু নাড়াচাড়ার দিকে ঠিকই খেয়াল রাখছে।

आমি आরেকটা সার্চ দিলাম, তারপর হতাশার সাথে দেখলাম কম্পিউটার ক্কিনটি ঘোনাটে হয়ে যেতে। কমলা রংয়ের কয়েকটা শব, ব্যর্থ, ব্যর্थ, ব্যর্থ, ক্রিনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে ক্কিন কালো হয়ে নিডে গেল।
"এথन লাইब্রেরি বব্ধ করার সময় হয়ে গেছে," ফ্যাং বললো।
"আমরা কি এখানে ঘুমাতে পারি?" ইপি নরম কণ্ঠে বললো। "জায়গাটা थুব নিরিবিলি। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"
"উহু, आমার তা মনে হয় না," আমি চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলাম। आমি এত্ষণ ধরে বুঝত্ পারি নি যে রুমের বাদবাকি সবাই চলে গেছে তধুমাত্র आমরাই ওখান বসে আছি। তবে ইউনিকর্ম পরিহিত একজন গার্ড ছাড়া যে কিনা এইমাত্র আমাদের দেখতে পেয়েছে। গার্ডটি আমাদের দিকে আসতে নাগলো। তার শক্ত-সমর্শ দেহ ও দৃছ় পদক্ষেপ আমাকে ভীত করে তুললো।
"চলো ভাগি," ইগিকে চেয়ার থেকে তুলে ফিসফিসিয়ে বললাম আমি।
আমরা সেথান থেকে দ্রুত বের হয়ে এসে সিড়ি খুর্জে পেলাম ও চোথের পলকে নেমেও গেলাম। আমি যেকোন মুহৃর্চে ইরেজারদের আশা করছ্লিলাম । কিষ্ুু সেরকম কোন ঋামেলা ছাড়াই আমরা সষ্ষ্যার মৃদু আলোতে এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসলাম।

## অ\&丁†য় ৮২

"আयরা কি সাবওয়ে ষরে পার্কে ফিরে যেতে পারি?" নাজ ক্বান্ত কর্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

বেশ রাত হয়েছে। आমর্রা সিদ্ধাত্ত নিয়েছি আাবারো সেন্ট্রাল পাক্কে ঘুমানোর। ওই জায়গাটl বিশাল, অপ্ধকার ও গাছগাছালিতে ভরা।
"পার্ক থেকে আঠারো বক হাঁটার দূরত্নে আছি আমরা," আমি বললাম। কিষ্ভ অ্যাజ্রেলఆ অনেক ক্বান্ত जার তাছাড়া সে পুরোপুরি ফিট্ট হয়ে উঠে নি। "চলো आগে দেথি সাবওয়েতে কত টাকা লাগে !"

সাবఆয়ের পাঁচ ধাপ নামতে না নামতেই মনের তেতর অজানা আশষ্কা এসে ভর করলো। নাজ, অ্যাজ্রেল ও গ্যাসম্যান এতই ব্বাত্ত বে বদ্ধ জায়গা निয়ে জার তেমন মাথা घামালো না কিষ্ভ ফ্যাং, ইগি ৫ আমি রীতিমত উসখুস কর़ছি।

ভাড়া জনপ্রতি দু’ডনার করে। ৩খুমাত্র যেসব বাচ্চাদের উচ্চতা চুয়ান্নিশ ইঞ্চির নিচে তাদের জন্য ফ্যি। আমি অ্যার্থেলের দিকে তাকালাম। यদিওবা তার বয়স মাত্র ছয় বছর কিষ্ঠু ইতিমধ্যেই তার্র উচ্চতা চার ফূটের চেয়েও বেশি। কাজেই বারোো ডলার দিতে হলো।

কিষ্ভ ভাড়ার বুথটা ছিন খালি। তাই আমাদের অটোমেটিক মেশিনে ভাড়া মেটাতে হলো।

ভেতরে ঢুকার পর দশ মিনিট কেটে গেল, কিষ্ভ কোন ঝেনের দেখা মিনলো না । দশ-দশটা মিনিট যেন নরক-यজ্রণায় কাট্টো। যদি আমাদেরকে অনুসরণ করা হয়, यদি ইরেজাররা आসে...

আমি ইগিকে মাথা ঘুরাতে দেখলাম। সে অক্ককার টানেলের দিকে তাকিয়ে কিছ্ম একটা শোনার চেট্টা কর্রছ।
"কি?" आমি তাকে জিজ্ভেস করুলাম।
"มানুষ," সে জবাব দিলো। "ওখানে।"
"ख্রমিক?"
"আমার তা মনে হয় না।"
आামি অঞ্ধকারের দিকে তাকালাম। ভালো করে কান পাতলে আমিও

๒নতে পেলাম মানুষের কষ্ঠস্বর। কিছ্ৰটা দূরে আমি যেন আঞুনের শিখা দেখতে পেলাম।

আমি দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ ধরণের দ্রুত সিদ্ধাা্ত আমার দলের সদস্যরা খুব পছন্দ করে।
"চলো যাই," কথাটা বনেই পাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। তারপর দৌড়াত্ থক্র করলাম দ্ব্যাক ধরে অক্ধকারের দিকে।

## অ\&丁†য় b৩

"এর মানে কি?" গ্যাসম্যান একটা ছোঁ ধাতব বোর্ডের দিকে দেখিয়ে বললো। ধাতব বোর্ডে লেখা : তৃতীয় রেলের নিকট থেকে দৃরে থাকৃন!
"এর মানে হচ্ছে তিন নাম্বার রেলে সাতশ ভোন্টের কারেন্ট প্রবাহিত
 ভাজা ভাজা হয়ে যাবে।"
"ঠিক আছে," आমি বললাম। "সুন্দর পরামর্শ। সবাই তৃতীয় রেল থেকে দূরে থাকে।"

তারপর আমি ফ্যাংয়ের দিকে কটমট করে তাকালাম, এত সুন্দর করে বর্ণনা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। সে আমার দিকে তাক্য়ে়ে প্রায় দাঁত বের করে হাসলো।

ইগি সবার आগে অগ্যসরমান টেনের আওয়াজ ৃনতে পেন। "সবাই রেল লাইন ছেড়ে দাঁড়াও," সে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললো। আমি হাত ধরে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসলাম। তারপর আমরা সবাই একটা স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ত্রিশ সেকেন পর, এত দ্রুত একটা টেন আমাদের সামনে দিয়ে গেল মে आমরা রীতিমত দूনে উঠলাম। आাম হাঁঁ দিয়ে অ্যার্রেনেে ধরে রাখनাম यাতে সে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে না যায়।
"প্রচ্ যন্ত্রণাদায়ক এক অভিজ্ঞত," দেয়াল ছেড়ে সতর্কভাবে বের হয়ে এসে বললাম আমি।
"কে ওখানে?" কঠ্ঠম্বরটা आক্রমনাত্যক ও খসখসে যেনবা কণ্ঠস্বরটির মালিক বিগত পঞ্ণাশ বছর সিগারেট খেয়েই কাটিয়েছে। হয়তোবা সত্তিই जाই।

আমরা অতি সর্ত্তপণে সামনে এশুলাম। ডানাণুলো আম্ভে আম্ভে করে ঋুলছি यদি হঠাৎ করে উড়বার প্রয়োজন দেখা দেয়।
"কেউ না," আমি টানেলের বাঁক ঘুরতে ঘুরতে আত্মবিশ্বাস মাখা কষ্ঠে বলलाম।
"ওয়াও," গ্যাসম্যানের বিশ্মিত গলা শোনা গেল।
আমাদের সামনে একটা শহর। ম্যানহাটনের বেসমেন্টে অবস্থিত একটা ছোউ শহর। এক দभল লোক একটা বড় তুহা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় তিন তলা ওপরে ছদ যা ভরে আছে স্ট্যালাকটাইট ও উষ্ণ বাष্পে।

বেশ কয়েকটা নোংরা মুখ আমাদের দিকে তাকানো। তাদের মধ্য থেকে

একজন বলনো, "পুলিশ না। কয়েকটা বাচ্চা।"
তারা আগ্রহ হারিয়ে মুষ ফিরিয়ে নিলো। उধ্মাত্র একজন মহিনা বাদ্দ যার গায়ে কয়েক খভ কাপড়। "তোমাদের কাছে খাবার আছে?" সে রীতিমত ধমকে উঠলো।

নিঃশব্দে নাজ ন্যাপকিনে মোড়ানো ক্যানিশ পকেট থেকে বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিলো। মহিলাটি কিছু সময় খাবারের দিকে তাকিয়ে থেকে গক্ধ চঁকলো, তারপর আমাদের দিকে পিছন ফিরে খেতে খরু করলো।

তহাটট অর্তি হয়ে আছে পঞ্চাশটা তেলের ড্রামে যা দিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে। ওই আӊনই এখানে একমাত্র আলোর উৎস এবং স্যাঁতসসসেতেে ঠাভা দূর করত্তে তা সাহায্য করছে।

এ সम্পূর্ণ এক ভিন্ন জগত মেখানকার অধিবাসীরা গৃহহীন ছন্নছাড়া লোক, यাদের আর কোথাও কোন আশ্রয় নেই, যারা নিয়ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে...আমরা आমাদের বয়সী কয়েকটা বাচ্চাকে দেখলাম।

আবারো আমার মাথা ব্যথা তরু হয়েছে। সারা বিকাল ধরেই এটা ক্রমশ বাড়ছিন, आর এই মুহৃর্তে आমি স্রেফ ঘুমাতে চাচ্ছি।
"ওদিকে," ক্যানিশ ভঙ্ষণরত ওই মহিলাটি ইছ্তিতে দেথিচ্যে বললো। আমরা তাক্ষিয়ে দেখলাম দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা সর্র কিনারা। প্রায় একশো ফুট লম্যা ঐ কিনারাটিতে কেউ কেউ ঘুমচ্ছে, কেউবা বসে আছে। তারা কম্বল ও কার্ডবোর্ড বাক্সের সাহায্যে নিজেদের সীমানাও নির্ধারণ করে রেথেছে। মহিলাটা যৃট ত্রিশেক লম্ধা, ফौঁকা একটা জায়গা ইগ্গিতে দেথিয়েছে যা এখনো দখল হয় নি।

आমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, সে শ্রাগ করলো। জায়গাটা হয়তোবা পার্কের মত সুদ্দর নয় কিন্ভু এটা যথেষ্ট উষ্ণ, एষ্ক ও মোটামুটি নিরাপদ। आমরা কিনারে গিয়ে সবাই জড়ো হলাম। তারপর সবার দিকে পিছন ফিরে, มুঠি মেলে ধরে দু’বার টোকা দিলাম। প্রায় সাথে সাথেই নাজ হাতটাকে বালিশ বানিয়ে ऊয়ে পড়লো।

ফ্যাং ও आমি দেয়ালের দিকে পিঠ ফিরিত্যে বসলাম। आমি হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে কপাল টিপত্ত নাগলাম।
"जूমি ঠিক আছো?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।
"शা," বিড়বিড়িয়ে বললাম আমি। "আগামীকালের মধ্যে আরো সুস্থ रবো আশা করি।"
"घুমিয়ে পড়ো," বললো ফ্যাং। "আমিই প্রথমে পাহারায় থাকি।"
आমি তার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ এক হাসি দিলাম এবং খুব শীঘইই ঘুমের রাজ্যে তলিত্যে গেলাম ।

## অ\&丁†য় ৮8

ঘুমানোর মাঝেই আবারো প্রচঔ মাথা ব্যথা ৫রু হলো।
একবার নিজেকে এক স্বপ্নে আবিষ্কার করলাম যেধানে হলুদ ফূলের ভিড়ে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি, আবার পরবর্তীতে নিজেকে আবিষ্ষার করলাম বসে থাকা অবস্থায়। মাথা চেপে ধরে বসে আছি আর চিষ্তা করছি শেষ পর্যস্ত মৃত্যু আমার সন্ধান পেয়েছে এবং এটা আর খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে না ।

হিস হিস শক্দে আমি নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম। অসহনীয় ব্যথায় মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে এবং আমি নিজেকে বলতে Өনলাম : দয়া করে তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ করে দাও, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম। দয়া করে শেষ করে দাও, শেষ করে দাও, এখনই সবকিছ্র শেষ করে দাও। প্রিজ, প্রিজ, প্মিG1
"ম্যাক্স?" কানের কাছে ফ্যাংয়ের নিচু ক্ঠস্বর তনতে পেলাম। আমি জবাব দিতে পারলাম না । আমার সারা মুঈ চোখের পানিতে ভরে গেছে। আমি यদি এখন কোন পাহারচূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলে কেউই আমাকে লাফ দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারতো না । এবং অবশাই তা হতো ডানা ভাঁজ করা অবস্থায় ।

আমার মাথার ভেতরে নানা ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো । এই ছবি, অক্ষর, শক্দের জ্বালায় যেন পাগলই হয়ে যাবো । একটা কষ্ঠশ্বর আবোলতাবোল বকছে। হয়তোবা কঠ্ঠস্বরটা আমারই।

যেনবা অনেক দূর থেকে আমি কাঁধে ফ্যাংয়ের হাত অনুভব করলাম। দौঁত এত জোরে চেপে ধরেছি যে চোয়াল ব্যথা করছে। কিছ্রু্ণণ পর রক্তের নোনা স্বাদ পেলাম আমি ঠেौটট কামড় দিয়ে ফেলেছি ।

কখন आমি অঞ্ধকার টানেলের ওপাশে সাদা আলো দেখতে পাবো? দেখতে পাবো ওপাশ থেকে মানুষেরা হাসিমুখে আমার দিকে হাত বাড়ি়ে়ে আছে? ডানাওয়ালা বাচ্চারা কি শ্বর্গে যেতে পারে না?

তখনই এক ক্ষিপ্ত কষ্ঠস্বর ব্যথার মধ্য দিয়ে তনতে পেলাম : "কে আমার ম্যাকের সাথে ফাজলামি করছে?"

## অ\&丁†য় ৮৫

आগগর মতই Яীরে ঘীরে ব্যথা কমতে ৩কু করলো। আর সেইসাথে আমি হতাশায় রীতিমত ऊुপ্চিয়ে উঠলাম : यদি ব্যथा কমতেই ఆরু করে তাহলে আমি এখনো মারা যাইনি এবং তাহলে आবার आমাকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে।

ঢোথের পাতায় আবারো দুর্বোধ্য সব ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো। একা থাকলে এতক্ষণে চিৎকার করা ৩রু করতাম। কিষ্জ যেহেতু দলবল নিয়ে আছি তাই দॉঁত দাঁত চেপে সব সश্য করে যেতে হলো। সেইসাথে এও চেষ্টা চালালাম যাতে বাচ্চাদের ঘুম না ভাক্গে (यদি ইতিমধ্যেই তাদের ঘুম না ভেক্েে থাকে) ও নিজ্রেদের অবস্থান প্রকাশিত না হয়ে যায়।
"কে তুমি?" সেই রাগত কঠ্ঠম্বর আবারো শোনা গেল। "এখানে কি করজ্ো? তোমার জন্য আমার পুরো সিস্টেম ক্ক্যাশ হর্যে গেছে, আহাম্মক!"

অन্যসময় হলে आমি অ্যাণ্জেন ও বাদবাকি সবাইকে নিয়ে এতক্ষণে উঠে পড়তাম, आমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ডো ক্ষিপ্ড অভিব্যক্তি।

কিষ্টু আজ রাতে আমি ছোঊ একটা বলের মত খুটিতিটি মেরে পড়ে আছি এবং মাथা চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছি নেকূ মেয়েদের মজো করে না কাঁদার।
"কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি?" ফ্যাং়্য়র কষ্ঠ যেন ইস্পাতের মতই कठिन।
 তোমার জন্যই এটা হয়েছে। কাজেই ভালোভাবে বলছি, ভাগো এখান থেরে নইলে!"

आমি গভীরजাবে শ্বাস নিলাম। একজন অচেনা লোক আমাকে এভাবে দেখছে ভেবে আমি খুব আতক বোধ করছি।
"আর ওই মেয়েটার সমস্যা কি? সে কি ড্রাগ-টাগ কিছ্ম নের্যেছে নাকি?"
"সে ভালোই আছে," ফ্যাং কড়া গলায় বললো। "তোমার কম্পিউটারের ব্যাপারে আমরা কিছूই জানি না। আর তোমার ঘটে यদি সামান্য বুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে যাবে তুমি।" क्याং যথন চায় তখন ভয়ংকর ধরণের রাঢ় আচরণ করতে পারে।

অन্য লোকটা নির্বিকার মুখে বললো, "আমি ততত্ষণ পর্যत্ত কোথাও যাবো না যতঙ্ষণ না তুমি আমার ম্যাকের সাথে তেড়িবেড়ি করা বহ্ধ না করছো।

তুমি তোমার বাক্ধবীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছো না কেন?"
বাঞ্ধবী? হায়, ঈশ্বর। ৫ সামান্য কথাটাই আমাকে কনুইয়ে ডর দিয়ে উঠে বসতে সাহায্য করলো।
"তুমি কোথাকার কোন লাট সাহেব?" আমি গর্জন করতে চাইলাম কিষ্ভ সেই গর্জন আমার দूর্বল কঠ্ঠস্বরের সামনে এসে যেন মিইয়ে গেল। আগষ্ভকটির দিকে ভালো করে তাকাতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো, টানেলের এই হৃদু আলোও যেন চোথে লাগছিল।

আমার বয়সী একজনের ভাসাভাসা অবয়ব দেখতে পেলাম; রুশ্ম চেহারার বাচ্চাটির পরনে आর্মি প্যান্ট। আর তার কৗধেে স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা একটা ছোট নেট্বুক জাতীয় কিম্ম ।
"সেটা তোমার জানার বিষয় না!" ছেলেটও সমান কড়া গলায় জবাব দিলো। "খালি আমার মাদারবোর্ডের ক্তি করা থেকে বিরত থাকো।"

তখনো আমার মাথা ঘুরছে, চারপাশের সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা লাগছ্ত কিন্ভু তবুও আমি পুরো বাক্য বলতে পারনাম। "এসব কি বলছে তুমি?"
"এই যে দেথো!" কথাট বনেই বাচ্চাটা তার ম্যাকিনটশ কম্পিউটার আমাদের দিকে ঘুরালো। এর স্রিন দেৃেই আমি আঁতকে উঠলাম ।

ক্దिন জুড়ে বিভিন্ন ছবি, ড়্যিং, ম্যাপ, কোড নাম্বার, ফিল্ম ক্রিপ।
মাথা ব্যথা তরু হওয়ার সময় এইশলোই চোথে ভাসতো আমার।

## অ \& J $\dagger য ় ~ b ৬ ~$

আমার চোখ ছেলেটার নোংরা মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। "তূমি কে?" কাঁপা কাঁপা কষ্ঠে আবারো জানতে চাইলাম आমি।
"আমি সেই ব্যক্তি যে তোমার পাছায় ধরাধম লাথি কষাবে যদি না তুমি আমার সিস্টেম নিয়ে এই ফাজলামি বধ্ধ না করো," বাচ্চাটা ক্ষিষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলো।

সাথে সাথে ছেলেটার কম্পিউটার ক্রিন এক্দম পরিকার হয়ে গেল। তারপর সেখানে ফূটে উঠলো বড় বড় লাল অক্ষর : হ্যালো, ম্যাক্স।

ফ্যাং তৎক্ষণাৎ घাড় ঘूরিয়ে আমার দিকে তাকালো। आমি অসशায়ের মত তার বিম্ময়বিমৃঢ় চোথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর দু’জন একসাথে দৃষ্টি দিলাম কস্পিউটারের দিকে। ক্রিনে তথন লেখা উঠেছে, "নিউইয়র্কে স্বাগতম !"

আমার মাথার ভেতর থ্থেে একটা কষ্ঠস্বর বলে উঠলো, "আমি জানতাম ত্মমি आসবে। তোমার জন্য আমার অনেক প্যান আছে ।"
"ত্রমি কি ऊনতে পাচ্ছো?" আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।
"কি তনবো?" ষ্যাং জিজ্ঞেস করলো।
"ঐ কষ্ঠম্মর?" আমি বললাম। মাथা ব্যথাটা চাগির্যে উঠলো, তবে এথন অবস্হ অনেক ভালো। মনে হচ্ছে বমি করা থেকে বিরত থাকতে পারবো। आমি কপালে शাত বুলালাম, आমার চোখ তখন নিবদ্ধ ম্যাকিনটশ কম্পিউটারের পর্দায়।
"তো ব্যাপারখানা কি?" ছেলেটা জিজ্sেস কর্নো। তাকে এখন কিছ্রুটা কম আক্রমণাত্রক মনে হচ্ছে। তবে তার বিভ্রান্তি যেন আরো বেড়ে গেছে। "ম্যাক্স কে? আর কিভাবেই বা এটা করছো তোমরা?"
"আघরা কিছूই করছি না," ফ্যাং বললো।
মাথায় आবারো নতুন করে ব্যথা হলো, আবারো কস্পিউটার ক্রিনেে ভেসে উঠলো হিজিবিজি সব ছবি, প্যান, ড্রয়িং। সব কিছ্ম একসাথে কেমন জানি বেখাক্পাভাবে মিশে আছে।

ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাক্তে এবং কপালে হাত বুলাতে বুলাতে आমি চারটা অক্ষর লক্ষ্য করলাম : ইপ্পঢিটিউট ফর হাইয়ার লিভিং।

आমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। সে ছোঔ করে মাথা ঝাঁকালো। সেও দেখতে পেয়েছে।

তারপর ক্রিনটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল।

## অ ধ丁†য় ৮৭

বাচ্চা ছেলেটা দ্রুত কিছু কমাড টাইপ করা তরু করলো। সে বিড়বিড় করে বলছে, "আমি এটা ট্যাাক করে বের করবো..."

ফ্যাং ও আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্ভু মিনিট দুয়েক পর হতাশ হয়ে থামলো ছেলেটট। । সে সরু সরু চোথে আমার দিকে তাকালো, সবকিছু থেন খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলো আমার গালে তকিয়ে যাওয়া রক্জ, আমাদের পাশে ঘুমিয়ে থাকা দলের বাকি সদস্য।
"आমি জানি না তোমরা এটা কিভবে করছো," তার কণ্ঠে আত্মসমর্পণের সুর স্পষ্ট। "তোমাদের জিনিসপত্র কোথায়?"
"আমাদের কোন জিনিসপত্র নেই," ফ্যাং বললো। "ভূতুড়ে, তাই না?"
"তোমরা কি পালিয়ে বেড়াচ্চো? বা কোন ধরণের সমস্যায় আছো?"
জেব অনেক আগে আমদের নামতা পড়ার মতো শিখিয়ে দিয়েছে শে কাউকে কখনো বিশ্বাস না করতে। (এখন আমরা এমনকি জেবকেও বিশ্বাস করি না ।) ছেনেটা আমাকে ধীরে ধীরে উদ্দিগ্ন করে তুলছে।
"তোমার এরকম কেন মনে হচ্ছে?" ফ্যাং শাণ্ত কণ্ধে জিজ্ঞেস করলো।
ছেলেটা বিরক্তিতে চোখ উন্টালো। "शয়তোবা এজন্য এরক্ম মনে হচ্ছে শে তোমরা কয়েকটা পিচ্চি বাচ্চা একটা সাবఆয়ে টানেলে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে । ব্যাপারটা বেশ অদ্রুত, তাই না?"

নাহ, ছেলেটার কথায় যুক্তি আছে।
"আর, তোমার কাহিনীটা কি?" আমি জিজ্ঞেস কর্লাম। "ডূমিও তো সাবওয়ে টানেলে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছো। তোমার স্কুল নাই ?"

বাচ্চাটা হাসার চেষ্টা করলো। "এমআইটি আমাকে নাথি মেরে বের করে দিয়েছে।"

আমি জানি, এমজাইটি আঁতেলদের ইউনিভার্সিটি। কিষ্ভ এই ছেলেটটর তো ইউনিভার্সিতিতে পড়ার বয়সও হয় নি।
"উহ-হহ।" আমি কঠ্ঠম্বরটাকে যতটা সম্ভব বিরক্ত করে তুললাম।
"ব্যাপারটা আসুে ঠিক সেরকম না," সে বলনো। তাকে এখন বেশ অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে। "বয়স হওয়ার আগেই ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। কম্পিউটার টেকনোলজিতে মেজর করার কথা ছিল। কিষ্ভু আমি বেঁকে বসলাম আর তারাও আমাকে পিছনের দরজা দেখিয়ে দিলো।"
"বেঁকে বসলাম মানে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

সে শ্রাগ করলো। "থোরাজিন নিতে চাচ্ছিলাম না। ওরা বললো, থোরাজিন না নিলে ভর্তি হতে পারবো না।"

জীবনের একটা সিংহভাগ সময় উন্মাদ বিজ্ঞানীদের সাথে কাটানোর ফলে চिকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক কিছूই आমি জানি। যেমন এটা জানি যে, সিজো<্রেনিয়ায় আত্রান্ত মানুষদের থোরাজিন দেয়া হয়।
"তো তूমি থোরাজিন পছন্দ করতে না," আমি বললাম।
"ना।" তার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। "ग্যালডোল, ম্যালেরিল কিংবা জাইপ্রেব্সাও পছছ্দ করতাম না। সবকয়টটাই ছিল ফালতू। মানুষ চাইতো বে সবসময় আমি চূপচাপ থাকি, তাদের কথামত চলি এবং কোন ধরণের ঝামেলা ना পাকাই।"

অদ్కুত হলেও সত্য মে ছেলেটার সাথে নিজেদের বেশ মিল খুঁজে পেলাম आমি সহজ কিষ্জু খাচায় বन্দী জীবনের চেয়ে সে কঠিন ও স্বাপীন জীবনই বেছে নিয়েছে।

তবে এটা ঠিক আমরা ওর মতো সিজোর্রেনিক নই।
"তো তোমার কস্পিউটারের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। সমস্যাটা কি?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটা আবারো শ্রাগ করুেো। "এটাই আমার রুটি-রুজির পথ। আমি একজন হ্যাকার, যে কোন জায়গায় অতি সহজে হ্যাক করে চূকতে পারি। মাঝে মাঝেে মানুষেরা এর জন্য আমাকে টাকা দেয়। টাকার দরকার হলে জামি প্রায়ই এরকম করি।" হঠাৎ ও কথা বनা বধ্ধ করে দিলো । "কেন? তোমরা আমার ব্যাপারে এত উৎসুক কেন? কে এসব কথা জানতে চায়?"
"শাত্ত হও, বন্ধু," ফ্যাং ভু ক্রুচকে বললো। "আমরা স্রেফ কথা বলছিলাম।"

কিষ্জ ছেলেটা ততক্ষণে পেছাতে ওরু করেছে, তার চোথেমূথে রাগের স্পষ্ট ছাপ। "কে তোমদের পাঠিয়েছে?" সে চড়া গলায় জানতে চাইল্ো। "তোমরা কারা? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। দূরে থাকো আমার কাছ থেকে।"

তাকে শাত্ত করার ভপ্পিতে দু'হাত তুললো ফ্যাং কিন্জ ছেলেটা তখন ঘুরে দৌড়াতে ুরু করেছে। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে মাত্তিত তার স্নিকারের আওয়াজও आমরা আর అনতে পেলাম না।
"নিজেদের চেয়ে উড্টট কারোর দেখা পাওয়া সবসময়ই সষ্টষ্টির," আমি বললাম । "এরপর নিজ্রেেের কতই না ম্বাভাবিক লাগে ।"
"কি হয়েছে?" ইগি घूম ঘूম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। ততক্ষণে উঠে বসেছে সে।

ছোঁ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি ইগিকে সবকিছ্ম খুলে বলুলাম ছেলেটার কস্পিউটার, মাথায় শোনা সেই কণ্ঠম্বর, মাথাব্যথার সময় দেথতে পাওয়া হিজিবিজি সব ছবি। আমি চেট্টা কর়লাম যুথে নির্বিকার ভাব ফূট্টিয়ে তুলতে যাতে সে আমার ভেতরের কাঁপুনি বুঝতে না পারে।
"হয়তোবা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি," আমি হালকা চালে কথাটা বললাম। "কিষ্ভু এটা আমাকে মহত্ত্রের পানে টেনে নিয়ে যাবে। অনেকটা জোয়ান অব আর্ক্রে মডো।"
"কিন্ভ অন্য মানুমের কম্পিউটার নিয়ষ্রণের ব্যাপারটৗ?" ইপি সন্দেহের সুরে বললো।
"আমি জানি না এটা কিভাবে সম্টব হলো," বললাম আমি। "যেহেতু আমি জানি না এটা কে বা কারা घটাচ্ছে, তাই কোন সম্টাবনাই উড়িয়ে দিতে পারছি না ।"
"হহমম। তোমার কি মনে হয়, এর সাথে স্লূল বা ইস্সটিটটেের কোন সম্পর্ক আছে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।
"হয় সম্পক্ক আহে অথবা आমি জন্ম থেকেই এরকম," কিতুটা ব্যাক্গে সুরে বললাম आমি। "কালকে ইন্সটিটিউটটা चুঁজে বের করতে পারনে অনেক উত্তর পাওয়া যাবে। এখন অד্তত আমরা ইপ্সটিটিউটের নামটা জানি ।"

ইপ্পটিটিউট ফর হাইয়ার নিভিং।
নামটা নজরকাড়া, তাই না?

## অ\&丁†য় b৮

আচ্ছ, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তোমাদের কি কখনো ঘুমাতে যাবার সময়ের চেয়েও শতওুণ ক্লাশ্ত বলে মনে হয়েছে?

পরবর্তী সকালে, যেহেতু আমরা সবাই আড়ন্মেড়া ভেগে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিছাম তাই সকাল বলেই ধারণা হলো আমার,নিজেকে বারোজন নাম্রেনে রাজকূমারীর একজন বলে মনে হলো যে কিনা সারা রাত ধরে ছ্দিযুক্ত জুতা পরে নেচে বেড়িয়েছে আর ক্বান্তি দূর করার জন্য পরের দিন ঘুমিয়ে কাটিত্রেছে। ৫খু কয়েকটা ব্যাপারে একটূ পার্থক্য নজরে পড়লো

ক). আমি কোন রাজকূমারী নই; ঋ). সাবওয়ে টানেলে అয়ে খয়ে একের পর এক নিত্যনতুন মাথাব্যথা মোকাবেলা করা আর রাতভর নাচানাচি করা এক জিনিস না; এবং গ). আমার কমব্যাট বুট্তলো এথনো ভালো অবস্থায় आছছ। এই কয়টা বৈপরীত্য ছাড়া আর সবই খাপে খাপে মিলে গেছে।
"সকাল কি হয়ে গেছে?" অ্যার্রেল হাই তুলতে তুনতে জিজ্ঞেস করলো।
"আমার খিদে পের্যেছে," নাজের গলা শোনা গেল। তার কথাগুেো অবশ্য আমি আাগে থেকেই আঁচ করতে পারছছিলাম।
"ঠিক आছে, তোমার জন্য কিছ্ম খাবার নিয়ে आসবো," আমি ক্নান্ত গলায় বললাম । "তারপর আমরা ইপটিতিউট খুজতে বের হবো।"

ষ্যাং, ইগি ও आমি ইত্মিষ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি মে অন্যদেরকে হাকার ছেলেটির ব্যাপারে কিংবা আমার মাধাব্যথা সম্ধক্ধে কিছू না বলার। শ্রু তাদেরকে উদ্দিগ্ন করে তো কোন লাভ নেই।

মিনিট দুয়েক টানেল ধরে হাঁটার পর আমরা দিনের উজ্জ্qল আলোয় বেরিয়ে আসলাম। সত্যিই সকালবেলা নিউইয়র্কের রাস্তাওুো দেখতে কি রকম সজীব ও পরিষ্কারই না লাগে।
"রোদের দেখছি ভালো তেজ," হাত দিয়ে চোধ দুটো আড়াল করে বললো গ্যাসম্যান। তারপর, "মষু দিয়ে রোস্ট করা বাদামের গছ্ধ পাওয়া याচ্ছে ना?"

রোস্ট করা বাদামের এই জিভে জল আনা সুগন্ধ উপেক্ষা কর্木া কঠিন। यদি কোন ইরেজারও এই বাদাম বিক্রি কর্ততো তবুও আমরা যেতাম। বাদামওয়ালাকে ভললো করে দেত্থ নিলাম আমি। না, ইরেজার না।

आমরা বাদাম কিনে ফোরটিনথ স্টিটট ধরে হাটতে লাগলাম। বাদাম

চিব্চিছ্ছি আর ভাবছি কিভাবে পুরো শহর জুড়ে চিরুনি অতিযান চালানো যায়। প্রথমত আমাদের দরকার একটা ফোন বুক। সামনেই একটা ফোন বুথ দেখলাম, তবে ভেতরে কোন ফোন বুক নেই। আরে, তথ্যকেন্দ্রে ফোন করলেই তো হয়। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে ফোন তুলে নিলাম आমি । তারপর ডায়াল করুলাম 8১১-তে।
"নিউইয়র্ক সিটিতে ইস্পটিটিউট ফর হাইয়ার লিভিংফ্যের ঠিকানাটা বলতে পারেন?" অপারেটরের গলা শোনা গেলে বললাম আমি।
"দूঃখিত এই নামের কোন ইন্পঢিটিউট আমাদের লিস্টে নেই। দয়া করে নামটা ভালো করে চেক করে নিয়ে আবার চেষ্ঠা করুন।"

হতাশাই এখন আমার নিত্য সঙ্গী। ইচ্ছে কর্ছে গলা ফাট্য়ে়ে চিৎকার দিতে। "এখন আমরা কি করবো?" ক্যাংকে জিজ্ঞেস করনাম आমি।

সে আমার দিকে তাকালো, বুঝতে পারলাম তার মাথায়ও চিন্তার ঝড় বইছে। আমার দিকে একটা ছোট পেপার ব্যাগ এগিক্যে দিলো সে। "বাদাম?"

আমরা হাটতে হাঁটতে বাদাম থেতে লাগলাম আর বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে রাস্তার পাশের দোকানুলোর দিকে তাকিয়ে রইনাম। দুনিয়ার তাবত সব জিনিসই যেন ফোরটিনথ खিটিটের এই দোকানশুোতে পাওয়া যায়। অবশ্য কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই। কিষ্ভ ত্বুও দেথতে ভালোই লাগছে।
"একট্ম হাসো, তোমার চেহারা টিভি ক্রিনে দেখা যাচ্ছ," একটা দোকানের দিকে দেখিয়ে বললো ক্যাং।

একটা ইল্ষৌ্ষেনিকস স্টোরে শর্ট সার্কিট ক্যামেরা লাগানো। ঐ ক্যামেরার সাহায্যে ধারণকৃত পথচার্রীদের ছবি কয়েকটা তিভিতে দেখাচ্ছে। অনেকটা স্বয়ংক্রিয়্রভাবে আघরা মাথা নি巨ू করে সরে দॉঁড়ালাম। কেউ আমাদের ক্যাম্মরায় ধারণ করুক, এটা আমরা চাই না।

इঠাৎ করে কপালে তীব্র ব্যথা అরু হলে আমার মুখটা ক্চুকে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢিভি ক্রিনে জ্ৰল করা শব্দগুলো আমার দৃধ্টি আকর্ষণ করুলো । আমি অবিশ্বাস ভরা ঢোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম এবং দেথলাম প্রত্যেকটা টিভি ক্কিনে লেখা উঠেছে, সুপ্রতাত, মাযাক্স।
"জিসাস," ফ্যাং আচমকা থেমে গিঢ়ে কোনমতে উচ্চারণ করলো।
ইগি সোজা তার গায়ে ধাকা খেয়ে বললো, "কি? কি হয়েছে?"
"ওथানে কি তোমার নাম লেখা? গ্যাসম্যান আমাকে জিজ্ঞেস করনেো। "তোমাকে তারা চিনলো কিভাবে?"

খেলতে খেলতে শেখা যায়, ম্যাক্স, আমার মাথার ভেতর থেকে একটা কঠ্ঠম্বর বলে উঠলো। এটা গতরাত্র সেই কঠ্ঠম্বর। তবে আমি রুみতে

পারলাম না কণ্ঠস্বরটার মালিক শি৫ না বৃদ্ধ, পুরুষ না মহিলা, ব廊 না শক্রু। চমеকার।

খেলাখূলা তোমার সামর্থ্যকে বারবার পরীী্মার সম্মুখীন করায়। আর ঢাছাড়া, আনন্দ করা মানুষ্ের সমৃদ্ধির জন্য খুবই দরকারী। যাও আনন্দ করো, ম্যাক্স।

চারপাশের পথচারীদের অবাধ গ্রোতের প্রতি বিন্দুমাত্র ভুক্ষেপ না দেখিত়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম आমি। "আমি আনন্দ করতে চাই না! आমি চাই কয়েকটা প্রশ্নের উত্রে জানতে!" কোন কিছ্দ না ভেবেই বলে উঠলাম ।

ম্যাডিসন এভিনিউয়ের বাসে উঠো, কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। চারপাশের পরিবেশ যখন আনন্দময় মনে হবে, তখন নেমে পড়ো।

## অ\&丁†য় ৮৯

চোখ পিটপিট করুলাম আমি, বুঝতে পার্লাম দনের বাকি সদস্যরা আমার দিকে গল্টীর মুথে তাকিয়ে আছে।
"म্যাক্স, जूমি কি ঠিক आशো?" নাজ জিজ্জস করলো।
आমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "মনে एয় আমাদের ম্যাডিসন এভিনিউয়ের বাসে উঠা উচিত," ফ্টিট সাইনের থৌজে এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে বললাম আমি।

ফ্যাং আমার দিকে চিন্তিত মুখে তাকালো । "কিষ্ভ কেন ?"
আমি এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ালাম যাতে অন্যরা আমাকে দেখতে না পায়। जারপর ফ্যাংথ্যের উদ্দেশ্যে মুখ নাড়িয়ে বুঝিশ্যে দিলাম, "সেই কঠ্ঠস্বর।"

সে মাথা নাড়লো। "কিষ্জ ম্যাক্স," এক্দম নীমू গলায় ফিস্সফিসিত্যে বললো সে, "এটা তো একটা ফৗদদও হতে পারে ।"
"आমি জানি না!" आমি বলनाম। "কিষ্ভ স্রেফ দেখার জন্য হলেও ওর কথা আপাতত মেনে নেয়া উচিত।"
"কার কথা মেনে নেয়া উচিত ?" গ্যাসম্যান জানতে চাইলো।
আমি তখন একটা কর্নারের দিকে হাটা ধরেছি। হাটতে হাঁটতেই আমি ফ্াংকে বলতে ৃনলাম, "ম্যাক্স একটা মানুষের কচ্ঠস্বর ৫নতে পাচ্ছে। আমরা এথনো জানি না কঠ্ঠম্বরটা কার।"
"অনেকটা নিজের বিবেকের মতো?" নাজ জিজ্ঞেস করলো। "আচ্ছা, দোকানের ঐ ঢিভির সাথে কি এর কোন সম্পর্ক आছে?"
"জানি না," ফ্যাং বললো । "এথन কঠ্ঠব্বরটির মালিক চাচ্ছে आমরা यেন ম্যাডিসন এরিনিউয়ের বাসে উঠি ।"

চৌদ বক দৃরে বাস স্টপের দেথা মিললো। আমরা বাসে উঠে মেশিনে পয়সা ঢুকালাম। ড়াইভার ভেতরে আসার জন্য হাত ইশারা করলো।

আশা করি কঠ্ঠস্বরটা চায় না এভাবে টাকা থরচ হোক, কারণ খুব বেশি অবশিষ্ট নেই।

ছোট, বদ্ধ জায়গায় কিংবা মানুষের ভিড়ে যাদের দম বহ্ধ হয়ে আসে তাদের জন্য বাসে চড়া রীতিমত দুঃঃ্বপ্ন। ভিড় এতই বেশি যে অন্যদের সাথে চাপাচাপি করে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। মাথা ভালো করে ঘুরিয়ে একবার বাসের আরোহীদের ভালো করে দেণে নিচিত হলাম ইরেজার আছে किना।

এই যে, কঠ্ঠম্বর সাহেব? আমি ভাবলাম। এরপর কি?
ওনে হয়তোবা বিশ্মিত হতে পারো, কিষ্জ কঠ্ঠস্বরটা কোন জবাব দিলো ना।

অ্যাঞ্পেন আস্থার সাথে আমার হাত ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসের জানালা দিয়ে শহর দেখছে। সবকিছ্ এখন আমারই ওপর নির্ভর করছছ। সবার নিরাপ্তার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। आমাকে ইস্পটিটিউটটাও খুঁজে বের করতে হবে। यদি প্রচণ মাথা ব্যথায় আমি মারা যাই, তাহলে ফ্যাং সবকিছুর দায়িত্ব নেবে। তবে তার আগে আমিই নাম্বার ওয়ান । দলের সবার প্রত্যাশার বেলুনকে আমি নিম্মেেই ছূপসে দিতে পারি না। তूমি কি ওনতে পাচ্ছো, কঠ্ঠস্বর? यদি এটা ফাঁদ হয়ে থাকে তবে পরে এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে।"

ওহ্, ঈশ্বর, আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছি।
"ব巫রা," পিএ সিস্টেমে বাস ড্রাইভারের গলা শোনা গেল। "ফিফটি এইটথ ख্তিট । এখান থেকেই সকন আনক্দের ৩রু।"

বিস্মিত হয়ে আমি ষ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। তারপর সবাইকে নিয়ে বাসের পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে আসলাম। বাইরে তথন কড়া রোদ। বাস ততফ্ষণে ছেড়ে দিয়েছে এবং আমরা নিজেদেরকে আবিকার করলাম সেট্ট্রাল পার্কের গোড়ায়।
"কি?" आমি বলতে ৃরু করনাম কিষ্ঠ র্তাস্তার ওপাশে একটা গাসের বিল্ডিং দেতে থেমে গেলাম।

গাসের পিছনে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল টেডি বিয়ার, একটা কাঠের সৈन্য এবং পনেরো ফূট লম্মা এক ব্যালেরিনা।

সামনে সাইনবোর্ডে লেখা : এএফও স্মিথ।
দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা থেলনার দোকান।
হুমম।

## অ \& 〕†য় ৯o

আমাদের মত গরীব, সুবিধা-বধ্চিত পক্ষীশিওরা কখনো কোনদিন খেলনার দোকানে যায় নি।

আর এএফও স্মিথে এনে বাচ্চারা মনে করে তারা বোধহয় বেহেস্তে এসে গেছে। দোকানের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে पূকলে প্রথমেই নজরে পড়ে দू'তলা সমান উচ্চতার একটা ঘড়ি। घড়িটা ভরে আছে পৃ-পাখির চনন্ত দেহে। কোথায় জানি শব্দ করে "ইটস এ ম্মল ওয়ার্ড্ড" গানটা বাজছে।

आমরা এখানে কেe্এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই নেই। একটা থেলনার দোকান আমাদেরকে ইপটিটিউটের কাছে নিয়ে যাবে, এ ধরণের চিত্তা বেশ কষ্ঠকল্পিতই মনে হচ্ছিল। কিষ্ভ আমি ইতিমধ্বেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এর শেষটা দেথ্েে ছাড়ার।

প๒-পাধির এরিয়ায় সারিবদ্ধ করে দৗড়̣ করানো প্রমাণ সাইজের স্টাফ করা জিরাফ ও অन্যান্য পফ-পাখি। এই জায়গাটা বলতে গেলে আমাদের পুরনো বাসার সমান বড়।

आমি গ্যাজি ও অ্যাধ্জcের দিকে তাকালাম। তারা দু'জন মুঈ হা করে তাকিয়ে আছে চারপালের অসাধারণ সব খেলনার দিকে।
"ইগি," গ্যাসম্যান বলে উঠলো, "লেগো ও বায়োনিকলের জন্য আলাদা একটা রুমই আছে।"
"ওদের সাথে যাও," আমি ফ্যাংকে বললাম । "আর একটূ চোথ-কান থোলা রেথো, ঠিক আছে?"

সে মাথা নেড়ে ওদের পিছু পিছু লেগো রুমে গেল। অন্যদিকে আমি অ্যাষ্রেল ও নাজের পিছন পিছন হঁঁটে লাগলাম। ওরা মুক্ধ নয়নে একটার পর একটা স্টাফ কর্রা প তুলে তুলে দেথছে।
"ওহ্ ঔশ্বর," একটা স্টাফ করা ছোষ্ট বাঘ হাতে নিয়ে বললো নাজ। "ওহ্ ম্যাক্স, দেথো কি সুন্দর দেখতে! এর নাম হচ্ছে স্যামসন।"

বাঘটা যে দেখতে সুন্দর, এটা নির্দিধ্যায় মেনে নিলাম আমি। তবে সেইসাথে চারপাশে নজর বুলাতে লাগলাম কোথাও ইরেজার आছে কিনা অথ্া কোন ধরণের ক্র থুঁজ পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য।
"ম্যাক্স?" অ্যার্জেল আমার জামার হাতা ধরে টান দিল্ো। आমি তার দিকে घুরে তাকালাম। সে একটা ছোয্ট স্টাফ করা ভালুক হাতে ধরে আছে।

এর গায়ে সাদা গাউন এবং পিঠঠ ছোট ডানা লাপানো; অনেকটা পরীীর সাজে সাজান্নে হয়েছে ভালুকটাকে।

অ্যাধ্রেল চোখ দিয়ে অনেক কাকৃতি-মিনতি করছে। आমি ভালুকটার দাম দেখে নিলাম। মাত্র 8৯ ডলারের বিনিময়ে এর মালিকানা অ্যাক্রেনের হয়ে যেতে পারে।
 এর দাম ৪৯ ডলার। অথচ আমাদের টাকা প্রায় ফূরিয়ে এসেছে, এর কাছাকাছি পরিমাণ টাকাও आমাদের কাছে নেই। आমি সত্যিই দুঃখিত। খুব ইচ্ছ করতে তোমকে এটা কিনে দিতে। কেননা আমি জানি এ এক পরীর প্রতিকৃতি, ঠিক তোমার মত।" আমি তার চূলে হাত বুলিয়ে ভালুকটট ফিরিয়ে দिलाম।
"কিন্তু आমি এটা চাই," অ্যাঞ্রেল প্রায় চিৎকার করে উঠলো যা তার স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান।
"আমি বলেছি, না । ব্যস, এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।"
आমি একটू সামনে এগিয়ে গেলাম, তবে তাদেরকে ঠিক চোখের আড়াল করলাম না। একটা রহহস্যময় ডিসপের সামনে এসে দাঁড়ালাম आমি । ওখানে ৮টা ম্যাজিক বল রাখা। ওชলোকে ঝাঁকানে একটা ভবিষ্যৎবাণী ক্চিনের পর্দায় ভেসে উঠ্ঠ। আমি একবার বীকালাম। ভবিষ্যৎবাগী আসলো, "ভালো সম্টাবনা আছছ।" কিষ্ু দুর্ণাগ্যজনকভাবে প্রশ্ন করতেই ভুলে গিত্যেছিলাম আমি।

आরেকটা খেলা চোখে পড়লে কাবালা। এটা জিপসিদের ভবিষ্যৎবাণী সংক্রুষ্ত একটা খেলা। সেইসাথে পুরনো একটা খেলাও নজর এড়ালো ন ওইজা বোর্ড। আমি ছোট করে নিঃপ্বাস ফেলে স্টোরের চারপাশটা দেথে নিলাম । आজকের রাতটা এখানে কাটালে মন্দ হয় না ।

চোথের কোণা দিয়ে একটা মৃদু নড়াচাড়া নজরে আসলো জামার। আমি সেদিকে ভালো করে তাকালাম । ওইজা বোর্ডের সেই ছোষ পয়েন্টারটা, যা দিয়ে ‘আআরা’ বোর্ড জুড়ে বিভিন্ন শব্দের দিকে ইপিত করে।

পয়েন্টারটা आপনা-আপনি নড়ছে।
কিষ্ঠু কেউ তো আশেপাশে নেই। প্রায় ২০ ফূট দূরে অ্যাণ্রেল দাঁড়িয়ে আছে, তার হাত্ এখন্নে স্টাফ করা ভালুকটা ষরা। आমি পয়েন্টার্টার উপরে একবার হাত নাড়ালাম না, কোন তারও নাগানো নেই। পয়েন্টারটা ইংরেজি S অक্ষর স্পর্শ করলো, তারপর A । आমি গেম বোর্ডটা হাতে তুলে নিয়ে দেঝে নিनाম निচে কোন চूমক नाগানো आছू কিনা। এবার, পয়েন্টার এসে হাজির হলো V তে, তারপর ওটা পিয়ে ছूंলে E ।

Save.

आমি তৎফ্ছনাৎ বোর্ডটা নামিয়ে রাখলাম যেনবা হাতে আণেনের ছ্যাঁকা লেগেছে।

ब্রিভূজাকৃতির ছোট পয়েন্টারটি এসে থামলো, তারপর গেল H-এ। এরপর ওটা গিয়ে হাজির হলো E 丁ে।

The.
 आমার। পয়েন্টার এবার সামান্য উপরে উঠঠঠ O ছू.লো। সাথে সাথে চোয়াল শক্ত रয়ে গেন আমার। যখন ওটা R-এ এসে পৌছूলো তখন ইচ্ছে করলো বোর্ডটা ছ্ञঁড়ে ফেলে দিই । মুখ ভার করে আমি দেথতে থাকনাম পয়েন্টারটিকে একটার পর একটা অক্ষর সাজাতে।L, D । এরপর M, A এবং X

Save the world, Max.
পৃথিবীকে রষ্ষা করো, ম্যাঝ্স!

## অ \& $\dagger$ †য় ৯১

"芴!!"
ডাক তনে সে পাক থেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। আমার মুখের অবস্থা দেখে সাথে সাথে ইপি ও গ্যাসম্যানের হাতে টোকা দিন্নে ও। তারপর বিশাল সেই घড়ির নিচে নাজ ও আমার সাথে এসে যোগ দিনো তারা ।
"চলো এখান থেকে চলে যাই," आমি বিড়বিড় করে বললাম । "একটা ওইজা বোর্ড এইমাত্র আমাকে পৃথিবী রম্ষার করার জন্য বললো।"
"তুমি তো দেখছি ভালোই বিখ্যাত," গ্যাসম্যান বললো। दুঝাই যাচ্ছে, আমার আতঙ্ক সে মোটেও অনুভব করতে পারছে না।
"অ্যার্রেন কোথায়?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো ।
আমি পাশে হাত বাড়ালাম। কিক্তু আমার হাত স্রেফ বাতাসই স্পর্শ করলো। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি স্টাফ করা পख-পাখির সেই ঘরের দিকে ছ্ৰটলাম। ইত্রিমধ্যেই আতক্কিত হয়ে উঠেছি আমি ওকে উদ্ধার করার এক সপ্তাহও হয় নি...

একটা প্রমাণ সাইজের শিম্পাब্রির পাশে এসে সটান দৗডড়িয়ে পড়লাম আমি । আমার সামনেই অ্যাঞ্রেল একজন বৃদ্ধ মহিলার সাথ্েে কথা বলছে। এত বয়ক্ক কোন ইরেজার আমি আগে কখনো দেখি নি ।

অ্যাঞ্রেলকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। সে স্টাए করা ভালুকটা উঁচू করে ধরলো মহিলাকে দেখানোর জন্য ।
"কি করছে সে..." ফ্যাং বলডে Өরু করজো ।
মহিলাটি কিছ্ড সময় ইতস্তত করলো, তারপর কিছ্র একটা বলে উঠলো যা আমি এখান থেকে ওনতে পেলাম না। কথাটা তনে তৎঞ্ষণাৎ অ্যাঞ্রেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠঠো। সে দ্রুত মাথা ওপর-নিচ করলো ।
"কেউ অ্যাब্রেলকে কিছ্ূ একটা কিনে দিচ্ছে," চোখে দেখতে না পেলেও ইগির কান কিষ্ুু সজাগ ।

আমরা যে তার ওপর লম্ষ্য রাখছি, এটা অ্যাৰ্রেল বুঝতে পেরেছে। কিষ্তু ইচ্ছা করেই আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল না সে। তাদেরকে অনুসরণ করে আমরা চেক-আউট কাউন্টারে গেলাম এবং চোখে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে দেখলাম মহিলাটিকে ওয়ালেট বের করে ভালুকটার দাম মিটাতে। অ্যাঞ্রেল খুশিতে রীতিমত লাফাচ্ছে। ভালুকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে বারবার বলতে ওনালাম, "ধন্যবাদ ।"

কিন্চিত বিল্রান্ত সেই মহিলাটি তথন হেসে মাথা নেড়ে স্টোর থেকে বের হয়ে গেল।

আমরা আমাদের পরিবারের সবচেফ়ে ছোট সদস্যটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলাম।
"এসব কি?" আমি জিজ্ঞে করলাম। "ওই মহিলা কেন তোমাকে ভালুকটা কিনে দিলো? ওটার দাম 8৯ ডলার!"
"কি বলেছো ঢুমি ওকে?" ইপি জানতে চাইলো। "কেউ আমাদের দয়া করে কিছু কিনে দিতে পারে না ।"
"কিছু বলিনি," জ্যার্জেন তার ভানুক ঝাপটে ধরে বললো। "आমি అধूমাত্র ঐ মহিলাण্টিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে আমাকে ভালুকটা কিনে দিবে কিনা কারণ আমার খুবই পছন্দ হয়েছে জিনিসটা আর ওটা কেনার মত টাকাও আমার কাছে নেই ।"

অ্যাঞ্রেল আর কোন কিছ্ কেনার আবদার রাথার আগেই সবাইকে নিয়ে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম আমি।

বাইরে সূর্ঘের প্রথর তাপ। দুপুরের খাবারের সময়ও হয়ে গিয়েছে। সেইসাথে সময় হয়েছে অভিযানে মনোযোপ দেয়ার।
"তো তুমি একজন অচেনা মানুষকে বললে দামি একটা খেলনা কিনে দিতে আর সেও সজ্x সক্গে তোমাকে ওটা কিনে দিলো?" আমি অ্যাট্জেলে জিজ্ঞেস করলাম।

জ্যাঞ্রেল মাথা দোলালো। "शা । আমি তাকে জিনিসটা আমার জন্য কিনতে বনেছিলাম। আমার মনের মাধ্যমে এই অনুরোধটা রাখি আমি ।"

## অ \＆丁†য় ৯২

ফ্যাং ও আমার মধ্যে তৃরিৎ দৃষ্টি বিনিময় হলো। ব্যাপারটা ভীতিকর। আসলে， অনেক ভীতিকর।
＂উম，মানে，কি বললে তুমি？＂অ্যাজ্রেনকে জিজ্ঞেস করনাম আমি। आমি জানি সে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। কিষ্ট সেইসাথে সে যে মানুষকে তার কোন ভাবনা পাঠাতেও সक्षম，এটা आমি জানতাম না।
＂আমি তাকে মনের মাধ্যমে অনুরোধ করেছিলাম，＂অ্যাধ্ভেল ভালুকটার ছোট ছোট সাদা ডানা সোজা করতে কর্রতে বললো।＂এবং সেও রাজি হল্যে গেল। তারপর সে আমাকে এটা কিনে দিলো। এখন থেকে আমি এটাকে ডাকবো সিলেন্তে বলে।＂
＂आ্যা巛্রেল，তার মানে তুমি মহিলার মনকে প্রভাবিত করেছো যাতে সে তোমাকে ঐ ভান্মকটা কিনে দেয়？आমি সতর্কতাবে জিজ্ঞেস করনাম।
＂এর নাম সিলেস্তে，＂অ্যাঞ্রেল বললো ।＂প্রजাবিত করা মানে কি？＂
＂মানে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়া，＂आমি বললাম।＂ऊুনে মনে হচ্ছে पूমি তাকে বাধ্য করেছো ভাল্লকটা কিনে．．．＂
＂সিনেম্ঠে।＂
＂সিলেস্তে। অনেকটা তার ইচ্ছার বিকুদ্ধে এটা করেছো তুমি। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো？＂

অ্যাঞ্রেল ভু কৌচচকাল। তাকে এথন যথেষ্ট অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে। তরে হঠাৎ করেই তার মুঈ উজ্জ্qল হর্যে উঠলো।＂আসলে，आমি সত্যি সত্যিই সিলেষ্তে কিনতে চাচ্ছিলাম। দুনিয়ার অন্য যেকোন জিনিসের চেয়ে ।＂

যেনবা এই একটা কারণে তার সাত খুন মাফ হয়ে যাবে।
জীবন সষ্ষক্ধে একটা বড়সড় বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি মুখ খুললাম，কিষ্টু ऐঠাৎ ফ্যাংঢ্যের দিকে দৃট্টি গেল। সে তার মুথের অভিব্যক্তি দিয়েই আমাকে তা করতে বারণ করে দিলো，আমিও চূপ মেরে গেলাম।

এর চেয়ে আমাদের অভিयান নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত। आহ্，শ্ু यদি জানতাম কোথায় ইস্পটিটউট খুঁজে পাওয়া যাবে！

आমরা এক জায়গায় থেমে দূপুরের খাবারের জন্য ফালাফেন কিনলাম। তারপর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেথে হাটতে হাঁটতে তা থেতে লাপলাম। অ্যাক্রেল তার ভালুকটা－সিলেস্তে－প্যান্টে ওঁজে দিলো যাতে সে দু হাতই খালি রাখতে পারে।

অ্যাঙ্রেলের মাত্র ছয় বছর বয়স এবং এটাও মেনে নিচ্ছি যে তাকে ঠিকভাবে যত্ন করে বেড়ে তোলা হয় নি। কিষ্ট তবুও আমার মনে হয় ভললোমন্দ বোঝার মত তার যথ্থে বয়স হয়েছে। আমি ডেবেছিলাম ঐ মহিলাটিকে প্রভাবিত করে সিলেস্তে কেনার ব্যাপারটা যে ভুন একটা কাজ, সেটা সে জানে। যাই হোক!

ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠলে আমি কপালটা চেপে ধরলাম। তখনই মখমলের মত মসূণ সেই ক্ঠম্বর বললো, "এটা তো স্রেফ একটা খেলনা, ম্যাক্স। আর বাচ্চারা তো খেলনা কিনতে চাবেই। তোমার কি মনে হয় না তোমার নিজেরও একটা Vেলনা কেনা উচিত?"
"খেলনা কেনার মত বয়স আমার নেই," আমি রাগতম্বরে বিড়বিড় করে জবাद দিলাম। ख্যাং অবাক হয়ে আমার मिকে তাকালো।
"তूমিও কি খvলনা কিনতে চাচ্ছো?" গ্যাসম্যান যেন কিত্ম্ট বিজ্রান্ত।
মাথা নাড়লাম आমি। आমার ব্যাপার্রে অত মাথা ঘামিয়ো না, বদ্ধুরা। आমি আবারো আমার ছোট কঠ্ঠম্বরটির্য সাথে আলাপে মগ্ন। তাছাড়া, অন্যান্য বারের মত মাথাটা সেরকম ব্যথাও করছে না।

মাঝে মাঝে ভে মাথা ব্যথা করে, এ জন্য আমি দুঃথिত, ম্যাক্স। আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাই না। আমি চাই তোমাকে সাহায্য করতে।

ওর কপার উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য ঠঠঁট জোরে চেপে ধরলাম आমি। घथन आমি কোন কিচ্দূ জানতে চাই তথन সে মুথে থिল এ̈টে বসে थাকে; আর যখন ওর কথা খনতে চাই না, তখন সে একদম কথার দোকান খুলে বসে ।

কঠ্ঠস্বরটা অনেকটা ফ্যাং?্যের মতই বিরক্তিকর।

## অ\&丁†য় ৯৩

ষীরে چীরে যেন এক বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হচ্ছি আমি। যেখানেই আমরা যাচ্ছি সেখানেই কোন না কোন বার্তা আমার জন্য অপপক্ষা করে। যদি মাথায় কারো কধ্ঠম্বর না שनि, তাহলে দেখা যায় টিভি स্রিনে কোন বার্তা ভেসে উঠেছে। সাবওয়ে ট্যানেলের সেই হাাকারের কস্পিউটারে দেখা যায় আমারই চিচ্ঠার প্রতিচ্ছবি। এমনকি বাস ড্রাইভারেরাও আকারে-ইপ্রিতে বুঝিত্যে দেয় আমাদের আসল গা্ত্য্য।
"আমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেনা হয়েছে," আমি হাটা না থামিয়ে नीநू কণ্ঠে বললাম।

আমার কথা ওনে ফ্যাং ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে চারদিকটা দেখে নিলো।
"আমরা অনর্থক সময় নষ্ঠ কর়ছি," হতাশ হয়ে অবশেষে বললাম জ্রি "আমাদের ইস্পটিটিট থুঁজে বের করা দরকার। থूঁজে বের করা দরকার আমাদের অতীত ইতিহাস। খেলনার দোকানে গিয়ে সময় ন্ট্ করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আমাদের উচিত এ ব্যাপারে আরো অনেক আা্তরিক इఆয়া ।"

সবকিছূই সময় মত জানতে পারবে, ম্যাক্স।
ফ্যাং জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললো, কিন্টু আমি আগুল তুলে তাকে थামিয়ে দিলাম এক সেকেন্ড।

কিভাবে বিনোদিত হতে হয় তা তোমার শেখা উচিত। বিনোদন শিষ্কা ও যোগাযোগের জন্য অতীব জরুনী। বিভিন্ন পর্নিসংখ্যানেও ব্যাপারটা প্রমাণিত रয়েছে । কিষ্ঠ তুমি তো মোটেও সেরকম কিছ্ন করছো না।
"आরে তোমার বিনোদনের থেতা পুড়!" आমি হিসহিসিয়ে উঠলাম। "আমাদের ইপটিটিটট খুঁজে বের করতে হবে। এদিকে হাতে খুব একটা টাকাও নেই। তাছাড়া, বিপদ-আাপদ তো লেগেই আহে।"

অन্যরা হাটা थামিয়ে চিষ্তিত মুখে আমার দিকে ऊাকিয়ে আছে। ফ্যাং হয়তোবা आমাকে টেনে-হিচছড়ে পাগলা-গারদে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনে মনে প্রस্তুতি নিচ্ছে।

অমি সত্যিই পুরোপুরি পাগলে পরিণত হচ্ছি, তাই না? হয়তোবা মস্তিক্কে কোনভবে আघাত পেয়েছি আমি ফ্টোক বা ওই জাতীয় কিছ্র। এই জন্যই হয়তোবা মাপায় বিভিন্ন কঠ্ঠস্বর খনতে পাচ্ছি। এই ব্যাপারটা আমাকে দলেরে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে ফেনেছে। একদ্র বেশিই আলাদা। নিজেকে অনেক একাকী মনে হচ্ছে এখন।

বিভিন্ন কর্ঠস্বর না, ম্যাক্স। একটাই কর্ঠস্বর। শাষ্ত হও।
"কি হয়েছে, ম্যাক্স?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো।
आমি গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে একটু ধাতস্থ হওওয়ার চেষ্টা করলাম। "মনে হচ্ছে यে কোন সময় आমি ফেটে পড়বো," সত্য কথাটাই ওদেরকে বললাম। "তিনদিন আগে অ্যাঞ্রেন বলেছিল সে নাকি তনেছে যে আমাদের সম্পর্কে আরো অনেক ত্থ্য নিউইয়র্কের ইন্পটিটিউট নামক জায়গায় সংর্ষিত আছে। আরো অনেক তথ্য। হয়তোবা এই তথাই আমরা এতদিন ধরে জানতে চেয়েছি ।"
"কারণ সংর্ষিত এই তথ্থের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাবা-মা’র সদ্ধান পেয়ে যেতে পারি?" ইগি বললো।
"ञा," আমি জবাবে বললাম। "কিষ্জু এখন আমরা এখানে এবং বেশ উজ্জট উদ্টট জিনিস আমাদের চারপাশে ঘটে যাচ্ছে। আর আমি ঠিক নিশ্চিত নই..."

কোন সতর্কতা ছাড়াই আমার ঘাড়ের চূলఆনো দাঁড়িয়ে গেল।
"श্যালো, বাচ্চারা!"
একটা বিল্ডিংয়ের ভিত্তর থেকে দু’জন ইরেজার আমাদের সামনে লাফ দিয়ে এসে পড়লো।

অ্যাঞ্রেল চিৎকার করে উঠলো, আমি অনেকটা সহজাতভাবেই তার হাতটা আiঁকড়ে ধরে তাকে উলটা দিকে ঘুর্রিয়ে দিলাম। সেকেরের মধ্যে আমি নিজেও খুরে দাঁড়িয়ে ফ্টপাথ দিয়ে প্রাণপণ লৌড়াতে লাগলাম। ফ্যাং ও ইপি আমাদের ঠিক পিছনে আর ওদের দু’পাশশ নাজ ও গ্যাসম্যান। ষূটপাধে রীতিমত মানুষ্ষে বন্যা যার কারণে ঠিকমত দৌড়ানো যাচ্ছিল না।
"রান্তা পার হও!" आমি চেচচচিয়ে বনে রাচ্ভায় নেমে গেলাম। আমরা
 হর্নের আওয়াজ। আমাদের পিছনেই ধড়াম করে একটা শব্প হলো, সেইসাথে গোঙানির আওয়াজ।
"একজন ইরেজার সাইকেলের সাথে ধাকা খেয়েছে!" ষ্যাং চেচচচ্যে বলমো।

অनতে যতই অদ্রুত শোনাক না কেন, কথাটা খনে आমি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম।

কিষ্ভ দू’সেকেড পর, একটা ভারি নখরयूক্ত হাত আমার চूল ঝাপটে ষরলো এবং হেচককা টান দিয়ে পেছনের দিকে টেনে নিল। আমার হাত থেকে অ্যাশ্রেলের হাত গেল ছুটে, তার তীক্ষ্ চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে উঠলো চারপাশ।

## অ \＆〕†য় ৯8

চোেে পনকে শক্তিশানী ইরেজারটি আমাকে তার কौধের ওপর তুলে নিন।
তার গা থেকে বুন্নে জজ্জুর গক্ধ পেলাম आমি，দেখলাম তার রক্তবর্ণ চোথ। হাসছে সে，বোঝাই যাচ্ছে আমকে ধরতে পেরে দারুণ খুশি। তার লম্ধা দাঁতওলো মুখ্রে তুলনায় যেন একটু বেশিই লম্মা। ওদিকে অ্যাঞ্জেল তথনো চিৎকার করে চলেছে।

আমি ইরেজারঢিকে লাথি মারলাম，ঘুষি দিলাম，চেচোলাম এবং থামচালাম কিষ্টু জবাবে সে সেফ হাসলো। ফুটপাথ দিয়ে যেতে থাকা পথচারীরা আমাদের দিকে ফিকে ফিরে তাকালো।＂ফিল্লের అটিং চলছে নাকি？＂আমি একজনকে বলতে খনালাম।

নাহ，হলিউডের তুলনায় আমাদের ব্যাপারটা একটু বেশিই বাষ্তব।
মাথাটা সামান্য উঠালে আমি ক্যাংকে ছুটে আসতে দেখলাম । यদিওবা সে যথেষ্ট জোরে দৌড়াচ্ছে কিষ্ঠু তবুও আমাদের নাগাল পাচ্ছে না। ইরেজাররা यদি সামনেই কোথাও গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে তাহলে আমার খেন এখানেই খত্ম। তাই आমি ইরেজারটার সাথে যত পারি ধস্তাধষ্তি করতে থাকনাম；घুষি দিলাম，খামচি দিলাম，কিন্ট কোন ভাবাত্তরই লক্ষ্য করলাম ওর মধ্যে। ওরা কি সর্বংসशা হয়ে গেল নাকি？
＂兆！！＂আমাদের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে গেলে জোরে চিৎকার করে উঠলাম आমি। ফ্যাং আমাদের সাথে গতিতে পেরে উঠছে না। আবছাভাবে অ্যাজ্রেলের চিৎকারের আওয়াজ কানে এলো । মুখ দিত্রে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটালাম，সেইসাথে একের পর ঘুষি ও নাথি দিতে থাকলাম। কিষ্寸 এত কিছু সত্ভ্ৰে ইরেজারঢির গতি এতটূকূও কমলো না।

তারপর হঠাৎ করেই আবিক্কার করুলাম নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছি আমরা যেনবা কেউ ইরেজারটির পা－জোড়া কেটে ফেলেছে। ইরেজার্টা প্রচঔ শ্দ করে মাট্তিতে পড়লো। তার সাথে আমিও এত জোরে মাত্তি আছড়ে পড়লাম শে চোথে সর্বে ফূল দেখতে থাকলাম। আমার পা দুটো ইরেজারটার দেহের নিচে আটকে আছে। আমি পাগলের মত হাত－পা চালিয়ে，হাঁচড়ে－পাচড়ে ওর দেহের নিচ থেকে বেরিয়ে আসলাম।

একদমই নড়াছে না ইরেজারটা। বেহ্শশ হয়ে গেল নাকি？কিষ্ভু কিভাবে？
একটা আর্বজনার ঝুড়ির পাশ্শ চার হাত－পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে

আমি এক দৃষ্টিতে ইরেজারটির দিকে তাকিয়ে রইলাম । সম্পৃর্ণ স্থির হয়ে আছে ও, তার চোখ দুটো খোলা আর মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে। কয়েকজন উৎসাহী পথচারী থেমে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে, তবে বেশিরভাগ লোকই ব্যস্তসমস্ত ভপ্জিতে সেন ফোনে কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্ক সিটির সহজ-ম্বাভাবিক জীবন।

ফ্যাং কাঢছ এসে আমাকে টেনে দাঁড় করালো, আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাত ষরে টানাটানি তুরু করলো সে।

ফ্যাং ইরেজারটির দিকে তাকালো, তারপর পা দিয়ে সেই নিথর দেহে সামান্য ঠেলা দিলো। নাহ, নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই । ফ্যাং হাঁদ গেড়ে বসে অতি সস্ত্পণে ইরেজারটির হাতের কজি পরীক্মা করলো।
"তুমি ঠিকই বলেছে," উঠে দাঁড়িয়ে বললো সে। "মারা গেছে ও। কিভাবে এর এই দশা ঘটালে?"
"आমি কিছ্দই করি নি। ষস্তাধস্তি করছিলাম, কিষ্জ কোন পাত্তাই দিচ্ছিল না В। তারপর आচ্মকা কাটা কলা গাছের মত পড়ে গেল।"

আম্ঠে আল্তু চারপাশে ছোট্যাট ভিড় জমে গেল। দলের বাদবাকি সদস্যরাও ততক্ষণে এসে পড়েছে। অ্যাধ্রেন লাফ মেরে আমার কোলে কাঁপিশ্যে পড়ে কাঁদে তরু করলো। আমি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম, বার বার আশ্শশ্ত করলাম যে সবকিছু ঠিক আছে।

ফ্যাং ইরেজারটার কনার উন্টালো। আমরা দু'জনই ওর घাড়ের ট্যাটুটা দেখতে পেলাম : ১১-০০-০৭।

ঠিক তथनই সাইরেন বাজিয়ে একইা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো।
আমরাও আস্তে করে লোকজনের ভিড় ঠেলে হঁটতে ৩রু করলাম ।
তারপর হঠাৎ করেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম আমরা, সামনেই একটা বাँক পেয়ে মোড় ঘুরলাম। অ্যার্টলকে নিচে নামিয়ে দিলাম আমি। সে নাক টানতে টানতে আমাদের গতির সাথে তাল মেলানোর চেট্টা চালিয়ে গেল। आমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে তাকে অভয় দেয়ার জন্য একট্ হাসার চেষ্টা করলাম। কিষ্ভ ভেতরে ভেতরে আমি নিজেই ভয়ে কৃকড়ে আছি। ইশ, আর একটু হলেই ঢো ধরা পড়ে যেতাম!

যত দ্রংত সম্টব ইস্পটিটিউট খুঁজে বের করে এখান থেকে পাততাড়ি ওটাতে হবে আমাদের। তারপর এমন এক জায়গায় যাবো, জিন্দেগিত্ও আর খুঁজে পাবে না। পার্ক্রে কাছাকাছি পৌছে গেছি আমরা, এথানেই আমাদের রাত কাটানোর ইচ্ছা। পাশেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ও ট্যাক্সি পার হয়ে যাচ্ছে, হয়তোবা

জানেও না কিচ্মক্ষণ আগের এক অভূতপূর্ব নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কাহিনী।
"তো তার বয়স ছিন মাত্র পাঁচ বছর," ফ্যাং মৃদू গলায় বললো।
মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম आমি। "২০০০ সালের নভেম্বর মাসে বানানো হয়েছে। ব্যাচের সাত নম্ষর পণ্য। খুব বেশি টিকছে না ওরা, তাই না?" आমরা आর কত্তদিন টিকবো? অথবা, আমিই বা কতদিন টিকবো?

গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে চারপাশে তাকালাম আমি। চোখ আটকে গেল একট ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সির ছাদে একটা বিজ্ঞাপন বোর্ড; এরকম বিজ্ঞাপন বোর্ডে সাধারণত পিৎজা পার্নার বা ক্নিনিং সার্ডিস অথবা রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এই বিজ্ঞাপন বোর্ডে বেশ কয়েকটা শদ্দ লেখা "প্রতিতি যার্রাই ৩রু হয় একটি ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে।"

এ যেন দूनিয়ার তাবত ট্যাক্সি সস্পকে এক মহান বাণী। প্রতিটি যাত্রা এবং একটি ছোট পদক্ষে । একটি ছোট পদক্সেপ। চোখ পিটপিট করললাম ।

হঠাৎ করেই থেমে গেলাম আমি। তারপর নিচের দিকে তাক্যেয়ে দেখার চেষ্টো কর়লাম আমার পদযুগল ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাকে কোথায় निয়ে যাচ্ছে।

তখনই ফূটপাথ্রে একটা গর্তে একটা গাছের দিকে দৃষ্টি গেল আমার। এর চারপাশে একটা ধাতব বেড়া দেয়া। ఆই বেড়ার মাঝাোন একটা প্স্টিকের কার্ড রাখা। ঢুলে নিলাম জিনিসটা।

একটা ব্যাংক কার্ড, যা সাধারণত এটিএম বুথে ব্যবহার করা হয়। এতে আমার নাম লেখা : ম্যাক্সিমাম রাইড। আমি ফ্যাংয়ের জামার আষ্তিন ধরে টান দিয়ে তাকে কার্ডটা দেখানাম। বিশ্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে পেল তার।
 পাসওয়ার্ড यদি বের করতে পারো তাহলে এটা তোমার।

आমি মুঈ তুলে তাকালাম কিষ্ভ সেই রহস্যময় ট্যাক্সিটি ততত্ষণে চলে গেছে।
"পাসওয়ার্ড বের করতে পারনে এটা আমার হয়ে যাবে," आমি ক্যাংকে বললাম।

সে মাথা নাড়লো। "হুম, ঠিক আছে ।"
ঢোক পিলে আমি কার্ডটা পকেটে রেেে দিলাম।
"চলো পার্কে ঢूক্কি," আমি বললাম। "সুন্দর, নিরাপদ সেন্ট্রাল পার্ক।"

## অ \& 〕†য় ৯৫

"কঠ্ঠম্বরটা কিভাবে বুঝে যে আমি কোথায় আছি বা কি দেখছি?" আমি ফिস্সফিসিয়ে ফ্যাংকে বলनাম। आমরা ছয়জন সেন্র্রাল পার্কের একটা ওক গাছের বিশাল ডানে आশ্রয় নিয়েছি। মাটি থেকে প্রায় 80 यूট উঁচूতে অবস্থিত এই ডালে বসে आমরা নিরাপদে কথা বনতে পারি, কেউ আমাদের কথা ఆনতে পাবে না।

यদি না গাছে আড়ি পাতার যब্র্র বসানো না থাকে।
বিশ্বাস করো, এ ধরণের চিত্তা-ভাবনায় বিন্মিত হওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে কেলেছি আমি।
"এটা তোমার ভিতরে আছে," ফ্যাং গাছের কান্ডের সাথে গা এলিয়ে দিত্যে জবাব দিলো। "তুমি বেখান্নই যাও, ওটা সেখানেই থাকে। তাই সে বুঝতে পারে তুমি কোথায় আছো ও কি করছো"

ওহ্, না, হঢাশায় মুষড়ে গিয়ে ভাবলাম আমি। এই ব্যাপারটা তো ভেবে দেখি নি। এর মানে কি নিজস্ব বলে কোনকিছू কখনো ছিল না आমার?
"এমনকি বাথরুমেও?" গ্যাসম্যানের চোখজোড়া ভরে আছে বিশ্ময় ও আনন্দে। গ্যাজির দিকে কড়া চোথে তাকাতে গিয়ে দেখনাম নাজ অতিকষ্টে হাসি চাপছছ। অ্যাঞ্রেল অবশ্য তার সিনেন্তের গাউন পর্রিপাটি করার কাজে ব্য়

আমি ব্যাংক কার্ডটা বের করে পরীশ্শা করে দেখলাম। ক্যালিটোর্নিয়া থেকে চুরি করা সেই কার্ডটাও আমার কাছে ছিল। দूটো পরীক্ষ করে দেথলাম। নতুন কার্ডটাকে পুরনোটার মতই অরিজিন্যাল বলে মনে হচ্ছে। পুরনোটা ফেলে দিলাম আমি আর তো এটা এমনিতেই ব্যবহার করতে পারবো ना ।
"তো আমাদের কোনভাবে পাসওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে," নতুন কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললাম आমি। চমৎকার। মার্র এক হাজার বছরেই এটা বের করা সম্ভব!

প্রচঙ ক্রান্ত বোধ করহি। ফুটপাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার কারণে মাথাটাও ব্যথা করছে।

কোন কथा না বनে आমি आমার মুঠোবন্দী বাম হাত এগিয়ে দিলাম। ফ্যাং তারটা উপরে রাখলো, তারপর ইগি, তারপর নাজ। গ্যাজি অতি কষ্টে

তার ডাল থেকে «ুঁকে এসে আমাদের মুচোওুলো স্পর্শ করলো। অ্যাজ্রেল উপরের ডাল থেকে ব্রুকে এসে তার মুঠোটা গ্যাজির উপর রাখলো, তারপর সিলেস্তের থাবা নিজের মুঠের উপর রাখলো। গ্যাজিকে দীর্ঘশ্মাস ফেলতে ऊনলাম আমি। आমরা নিজেদের হাতে টোকা দিয়ে নিজের নিজের ডানে হাত-পা ছড়ির্যে বসলাম। ब্যার্জেল ঠিক आমার ডালের উপরেই বসেছে, দেখলাম সে তার সিলেস্ভেকে গাছের সাথে দৃত়্তাবে হেলান দিয়ে রাথতে।

রাতের শীতল বাতাস বয়ে গেন আমার উপর দিয়ে। घুমিয়ে পড়ার আগে ভাবলাম অন্তত আরেকটা র্রাত একসাপ্েে কাটাতে পারছি আমরা।

## অ ধ丁†য় ৯৬

"সেট্টোল পার্কের গাছে ওঠা আইনে অবৈধ," এবটা গমগমে কঠ্ঠস্মর ভেসে এলো।

চোখ খুলে ফ্যাংক়ের দিকে তাকালাম আমি। তারপর দু’জন মিলে নিচের দিকে দৃষ্টি দিলাম।

একটা সাদা-কালো মিশ্রিত গাড়ি নিচে পার্ক করা, এর বাতি জ্লছে। মনে হচ্ছে পুরো নিউইয়র্কে এক দসল বাচ্চাদের ওপর হামলে পড়া ছাড়া পুলিশের আর কোন কাজ নেই।
"আমরা বে উপরে আছি তা তারা বুঝলো কিভাবে?" গ্যাসম্যান বিড়বিড়িয়ে বললো। "কেই বা গাছের উপরাা ভালো করে দেথে?"

ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের সাণ্েে কথা বলছে। "সেন্ট্রাল পার্কের গাছে উঠা আইনে অবৈধ," সে আবারো বললো। "मয়া করে এক্রিন নিচে নেমে আসো।"

হতাশায় প্পিয়ে উঠলাম आমি। উড়ে নামার বদনে এখন কিনা আমাদের গাছ বেয়ে বেয়ে নেমে আসতে হবে! কত কি যে দেখতে হবে এই দুনিয়ায়।
"ঠिক आছে, বক্ধুরা," आমি বললাম। "निচে নামো; জার চেট্টা করো স্বাভাবিক থাকার। মাঢ্তিতে নামার পর আমরা পালাতে চেষ্টা করবেে। यमि আমরা আলাদা হয়ে যাই, তাহনে কোন এক জায়গায় দেঈা করান্র ব্যবস্থা কর্রে হবে। এই ধরো, ফিফ্থ এভিনিউয়ের ফিফটি-ফোরথ జ্টিট। বুঝতে পেরেছো?"

তারা সবাই মাথা নাড়নো। প্রथমে ফ্যাং নিচে নামলো, তার পিছू পিছ్হ ইগি। ইগি চারপালের সবকিছू ভালোভাবে অনুভব করে বেশ সতর্ক ভাবে নিচে নামছে।

এরপর গেল অ্যাজ্জে, তারপর নাজ, গ্যাজ্রি এবং সবশেষে আমি ।
"প্রত্যেকটা সাইনপোস্টে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে বে গাছে চড়া নিষিদ্ধ," একজন পুলিশ বেশ ঝাঁঝের সাথে বলা ৫রু করলো। আমরা আঙ্তে আস্তে পেছাতে লাগলাম, অবশ্য ভাব করছছ যেন এক জায়গাই দাঁড়িয়ে আছি।
"তোমরা কি বাড়ি থেকে পালিয়েছে ?" মহিলা পুলিশটি জিজ্ঞেস করলো।
"আমরা তোমদেরকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। সেখান থেকে তোমরা ফোন করে তোমাদের বাবা-মা’র সাথে কথা বলতে পারবে।"

উহ্, অফিসার, এই জায়গায় সামান্য একট্ম অসুবিধা জাছে...
आরেকটট গাড়ি এসে থামনো, সেখান থেকে আরো দু'জন পুলিশ নেমে এলো। ঠিক তঋনই ওয়াকি-টকি থেকে ఆজ্রনের জাওয়াজ ভেসে এলে প্রধম পুলিশটি সেটা বের করে কथা বলা তরু করলো।
"मৌড়াও!" आমি ফिসফিসিয়ে বনनाম। সাথে সাথে आমরা ছয়জন আলাদা হয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগলাম।
"সিলেস্তে!" আমি অ্যাজ্রেলের আর্তনাদ ఆনতে পেলাম। পাক থেয়ে ঘুরে দেখতে পেলাম সে তার ছোষ্ট ভালুকটা নিয়ে আসার জন্য घুরে দাঁড়িয়েছে। দ্'জন পুলিশও ইতিমধ্যোই সেদিকে দৌড়াতে তরু করেছে।
"ना!" आমি চিৎকার করে উঠে তার হাত আiौকড়ে ধরলাম। সে হাত ছাড়ানোর জন্য আমার সাথে রীতিমত লড়াই করা అরু করলো। আমি ঢাকে কোলে তুলে নিয়ে পৌড়ানো খরু ক্রলাম। ফ্যাংত্যের কাছাকাছি পৌছালে অ্যাঞ্জেলকে তার দিকে তুড়ে দিলাম।

একবার পিছন ফিরে দেখলাম মহিলা পুলিশটি ভালুকটা হাতে তুলে নিয়ে आমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পিছনেই অন্যান্য পুলিশরা ধপাধপ নিজের নিজের গাড়িতে উঠঠে। বौौক ঘুরতে গিয়ে দেখলাম এক লম্বা পুলিশকে মাथা নিছ্হ করে গাড়িতে উঠতে। ভয়ে যেন জলে গেলাম आমি। জেব? নাকি অन্য কেউ? আমি মাথা থেকে চিত্তাটা ঝেড়ে ফেলে আরো জোরে দৌড়াতে লাগলাম ।
"সিলেস্তে!" ফ্যাংয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে অ্যাধ্রেল চিৎকার করে উঠলো। "সিলেন্টে!" তার গলা তনেই মনে হচ্ছে কি পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছ সে। এভাবে তার খেলনা পিছনে ফেনে যেতে আমারও থারাপ লাগছু। কিষ্ু অ্যাঞ্রেল অথবা সিলেস্তের মষ্য থেকে যে কোন একজনকে বেছে নিতে বলা হনে, आমি সবসময়ই অ্যাঞ্জেনকে বেছে নেব। এর জন্য যদি সে আমাক্ক ঘৃণাও করে, তাও সই।
"আমি তোমকে আরেকটা কিনে দেব!" দৌড়াতে দৌড়াতেই আমি তাকে সান্ত্রনা দেয়ার চেষ্টা করলাম।
"आমি আর কোনটট চাই না!" ফ্যাংত়়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে ఆरु করলো।
"আমরা কি ওদেরকে ফাঁকি দিতে পেরেছি?" গ্যাসম্যান সামনে থেকে জানতে চাইলো।

आমি পিছন ফিরে তাকালাম। সাইরেন বাজাতে বাজাতে দুটো পুলিশের গাড়ি যানজট ঠেলে আমাদর দিকেই এগিয়ে জসছছে।
"ना!" आমি মাথা নিমू করে দৌড়ানোর গতি বাড়িয়ে দিলাম ।
কথনো কথনো মনে হয় আমরা কোনদিন মুক্ত হতে পারবো না, পারবো না निরাপদ জীবন-यাপন করতে। যতদিন বেঁচে থাকবো, এভাবেই জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। অবশ্য এই বেঁচে পাকাটা মনে হয় না খুব দীর্घ সময়ের হবে।

## অধ丁けয় ৯৭

আমরা দপ্পিণ দিকে এষ্লাম，তারপর পুবে। মনে আশা রাষ্তার অসং্য মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে যেতে পারবো।

ক্যাং অ্যাজ্রেকে কোন থেকে নামিয়ে দিলো। সে খেননার কষ্ঠ ভুলে দৌড়াত্ লাগলো，তার মুখ চোখের পানিতে চিকচিক করছে। ওর দিকে তাকাতেই थুব थারাপ লাগঢ్।। ইগি আমার সাথে সাথেই দৌড়াচ্ছে। সে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়ানোয় এত পারদর্ণী ভে মাঝে মাঝে ভুলে यাই ও जन্ধ। आমরা ফিফটি－ফোর্থ ফিঁট পার হলাম তবে এখন্না পুলিশ আমাদের পিছু ছাড়েনি।
＂কোন দোকানের ভিতর ঢূকবে？＂ফ্যাং আমার পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো।＂তারপর পিছনের দরজজ দিয়ে বের হয়ে গেলাম？＂

আমি কথ্থাটা চিষ্তা করে দেখলাম। ৫ষু যদি আমরা ডানা মেলে উপরে উঠে যেতে পারতাম এই বুট্যামেলা，ভিড়－বাঔা ও পুলিশদের ছেড়ে উঠে যেতে পারতাম নীল আকাশে．．．আমার ডানা রীতিমত উশখুশ করতে লাগলো সূর্ঘ্রে আলোয় বের হয়ে এসে বাতাস কেটে ডেসে বেড়ানোর জন্য।
＂शা，দেখা যাক，＂আমি তাকে বললাম।＂ফिফটি ফার্টে পৌছে পুব দিকে মোড় নিবো আমরা ।＂

ফিফটি ফার্স্টে পৌছে আমরা মোড় নিলামও। তারপর ধপাধপ পা ফেলে পেভমেন্ট ধরে দৌড়াতে মাগলাম। আমার প্রচ হাসি পেল যখন বুঝ্চত পারলাম এটা একটা ওয়ান－ওয়ে स্টিंট পুলিশদেরকে তাহলে घুরে আসতে रবে। ख४ यमि आমরা এবটা নিরাপদ জায়গা পেতাম．．．
＂এটা কি？＂নাজ হাত দিয়ে দেথিয়ে বললো।
দৌড় থামালাম আমি। আমাদের সামনেই একটা বিশাল ধৃসর পাথুরে বিন্ডি？। বিল্ডিংটা আকাশ পানে ভেন চোঈ রাগাচ্ছে，এর শীর্ষদ্দেশ তীক্户 এ চোখা মনে হচ্ছে যেন ধূসর পাথুরে ক্রিস্টাল আকাশের দিকে বেড়ে উঠেছে এবং উপরের দিকে এসে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। তিনটা খিলান আকৃতির দরজা চোথে পড়লো，এর মধ্যে মাঝখানেরটাই সবচেয়ে বড়।
＂এটা কি জাদूঘর？＂গ্যাজি জিজ্ঞেস করল্নো।

आমি সাইনবোর্ডের ধৌজে চারপাশে চোঈ বুলালাম। "না," বলनাম আমি। "बটা হচ্ছে সেন্ট প্যারিক ক্যাথ্ছেড্ল। একটা গির্জা।"
"গির্জা!" নাজকে যথ্ষে উত্তেজিত মনে হনো। " "আমি কথনো 'গির্জায় যাই নি। একবার ভেতরে দূকে দেখি?"

आমি ওকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম যে জীবন বौঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমরা, এথন ট্যুরিস্ট-ট্যুরিস্ট থেলার সময় নেই। কিন্ভু তথনই ফ্যাংয়ের গলা কানে এলো, "ఆथানে তো আমরা কিছू সময়ের জন্য আশ্রয়ও নিতে পারি।"

इঠাৎ করেই আমার মনে পড়লো, অতীতে গির্জা ছিন মনুষের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থলের নাম, পুলিশরা এর ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেত না । সেটা প্রায় শত বছর আগের কথা। এখন সম্টবত এ ধরণের কোন নিয়ম নেই । কিষ্ভু এর আয়তন বিশাল এবং অসংখ্য ট্যুর্রিস্টে র্রীতিমত গিজগিজ করছে। লুকিয়ে থাকার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না।

## অ\＆丁†য় ৯৮

লোক্জন স্রোতের ন্যায় মাঝখানের সেই বিশাল দরজা দিয়ে গির্জার ডেতরে ঢুকছে। आমরাও তাদের সাথ্েে মিশে গেলাম। আমরা যখন দর্রজ পার হচ্ছি， তখন বুみতে পারলাম ভেতরের আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা আর এক ধরণের প্রাচীন $⿴$ ধার্মিক গক্ধ চারপপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ভেতরে ঢূকে মানুষেরা বেশ কয়েকটট দলে ভাগ হয়ে গেল। এক দল গাইডেড ট্বূরের জন্য প্রফ্রুতি নিল আর বাকিরা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। কেউ প্যাক পড়তে লাগলো，কেউবা প্যাম্পলেট।

অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত জায়গাট；বিশেষ করে যদি আমরা এর সুবিশাল আয়তনের ব্যাপারটা মাথায় রাখি।

সামনের দিকের কয়েকটা বেঞ্চে মানুষেরা বসে আছে，কেউ কেউ হাঁঁু মুড়ে প্রার্থনায় রত।
＂চলো যাই，＂আমি কোমল কষ্ঠে বললাম।＂ওইদিকে।＂
आমরা ছয়জন নিঃশব্দে গির্জার সামনে অবস্থিত সাদা অন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। নাজের মুঈ হা হয়ে আছে，সে ঘাড় বাঁকা করে গ্মাসের জানালার ওপর সূর্ফ্যের आলোকরশির প্রতিফলন দেখছে। আমাদের মাথার উপর্রের ছাদ প্রায় তিনতলা সমান উচू，দেখতে অনেকটা প্রাসাদের মতই কারুকার্यময়।
＂জায়গাটা জোশ，＂নিঃপ্যাস চেপে বললো গ্যাসম্যান। জামিও তার কথায় সায় দিলাম। জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার，বেশ নিরাপদও। यদিওবা যে কোন সময় ইরেজার অथ্বা পুলিশ দর্রজা দিয়ে ভেতরে ঢূকতে পারে। কিন্ভু জায়গাটা বিশাল এবং ভিড়বাট্যাও প্রচূর। মোটেও খারাপ জায়গা না। ভালো জाয়গা।
＂এই লোকชুমো কি কর্ছে？＂অ্যাজ্রেল ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো।
＂মনে হয় প্রার্থনা করছে，＂आমিও ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম ।
＂চলো জামরাও করি，＂অ্যাশ্রেন বললো।
＂উহ্，＂কিষ্ভে সে ইতিমধ্যেই একটা খালি বেধ্চের দিকে হাটতে ওরু করেছে। বেঞ্চের মাঝখানে গিয়ে বসলো সে，তারপর ষুঁকে হাঁটू মুড়ে রাvার आসবাবটি স্রুজে বের কর্রেো। आমি দেখলাম সে অন্যদের বসে থাকার ভপ্গিটি সুঁ্টি্যে দেণে নিচ্ছে। তার্রপর সেও ওদের মত করে হাঁদ মুড়ে মাথা নিচের দিকে বুৗক্কিয়ে রাখলো।





 रख़ा निচ্ছ।



 বাচ্চার आকৃতি লোলার জন্য এটাই সবচে্যে উপयুক জায়গা।






 आার সবাইকে নিরাপদ র্রেথে। जার ঐ थান্যাপ লোক্দের উচিত শাঙ্তি দিও याত্ তারা आার आামদদর कতি ক্রত্ত না পার্রে।"

आयिन, जाবनाय आयि ।


 সবকিছू দেখ๘ে পেতাম। অারো চাই জেবের পাছয় লাথি কমাত। ধनायाम।"







নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়লাম, তারপর গির্জার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেথে নিলাম । পুরো ক্যাথ্রেড্রাল শাচ্ত, নিষ্ঠরন্গ ও ইরেজারমুক্ত।

भুলিশদের সাথে ওটা কি জেব ছিন? ওরা কি সত্যিকার পুলিশ ছিল নাকি স্কুলের ভাড়াটে જভা? সিলেস্তেকে এভাবে ফেলে আসাটা উচিত হয় নি। এতদিনে অ্যাঞ্জন একটা খেননা খूँজে পেল অথচ সেটাই কিনা ভাগ্য তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিন।
"দয়া করে সিলেন্ঠেকে খুঁজে পেতে অ্যাঞ্জেলকে সাহায্য করো," নিজেকে বিড়বিড় করতে খনলাম आমি । জানি না কার সাথে কথা বলছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিনা এ বিষয়ে আমি কখনো ভেবে দেখি নি। উশ্বর কি স্কুলের বিজ্ঞানীদের আমাদের ওপর এই নির্মম পরীক্ষা-নিরীক্মা চালানোর অনুমতি দিতেন?

কিষ্জু এথন आমি প্রার্থনা করার মুডে আছি, তাই চালিয়ে গেলাম। "আর আমাকে একজন ভালো নেতা ও ভালো মানুষে পরিণত করো," নিচू ম্মরে বললাম आমি। "আমাকে আরো সাহসী, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান করে তুলো। यাতে দলের সবাইকে দেথ্যেনে রাথতে পারি, সে শক্তি আমাকে দাও। আর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর খুজজ পেতে আমাকে সাহায্য করো। উহ, ধন্যবাদ।" গলা পরিষ্কার করে নিলাম।

জানি না আমরা কতঞ্ষণ ধরে এখানে আছি, চবে একসময় হাঁঁূ ব্যথা করতে লাগলো।

জায়গাটা আমদের খুব পছ্দন্দ হয়েছে, মোটেও ইচ্ছে করহিল না এথান থেকে চনে যেতে।

## অধ丁†য় ৯৯

ক্যাথ্রেড্রালে থাকার ব্যাপারে জমি বেশ ওরুত্ব নিয়েই চিত্তা-ভাবনা খরু কর্রাম। এখানেই লুকালাম, সেইসাথে রাতও কাটালাম। উপরে গ্যালারি আছে আর জায়গাটও বিশাল। হয়তোবা আমরা এথানেই থাকতে পারি। आমি ফ্যাংट্যের দিকে ফিরনাম।
"আমরা কি?" প্রচఆ মাথাব্যথা అরু হলে কথা আর শেষ করতে পারলাম না আমি। ব্যথাটা আগের মত তুরুতর নয়, তবুও आমি চোখ বন্ধ করে রাখলাম।

বিভিন্ন রকমের ছবি মাথায় ভেসে উঠলো । ফিল্যের মতই ছবিকুুো চলতে লাগলো আমার মগজে। বেশ কিছू ড়্যিং, ভুপ্রিন্ট; মনে হলো কোন সাবওয়ে লাইনের। তারপর ডিএনএ’র ঘূর্ণায়মান প্যাটার্ন নজরে এনো যা একসময় ঝাপসা হয়ে পরিণত হলো থবরের কাগজের ক্রিপিংসে। এলেমেলো শম্দ, নিউইয়র্কের রশ্গিন কয়েকটা পোস্টকার্ড। একটা লম্মা, সবুজাভ বিল্ডিংয়ের ছবি অনেকক্ষণ মনের পর্দায় ভেসে রইলো। এর ঠিকানাও নজরে পড়লো আমার থার্টি-ফার্ট্ট ফ্টিট। তারপর বেশ কিছ্ নাম্ষার। অহ্ সশ্বর, এসবের মানে কি?

আমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম, অনুভব করলাম ঘীরে چীরে ব্যথা কদ্মে याচ্ছে। চোখ খুলে দেখতে পেলাম ক্যাথেড্রালের মৃদু আলো। পাঁচটি শক্কিত মুथ তখন গভীর মনোযোগের সাথে আমার দিকে তাকিয়ে आছে। "जুমি কি शঁঁতে পারবে?" ফ্যাং সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলো। आমি মাথা দোলালাম। কয়েকজন জাপানি ট্যুর্নিস্টকে পাশ কাঢ্ট্যে জামরা সদর দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম। आলোর বন্যায় ভাসছে চারপাশ, এত আলো দেণে বাষ্য হয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে নিলাম । কিতুটা অসুস্থ লাগঢে নিজেকে।

ভিড়-বাঁ্টা থেকে কিঘ্রুা দুরে এসে থামলাম জামি। "आমি মাথায় থার্টিফার্স্ট ষ্টিট দেখতে পেলাম," বললাম আমি।"আর কিছ্র নাম্বার ।"
"याর মানে..." ইপি বলতে ঔরু করলো।
"আমি জানি না," আসন ব্যাপারটা ন্বীকার করে নিলাম। "হয়তোবা ইপ্সটিতিউট থার্টি-ফার্ট্ট జ্রিটে অবস্থিত?"
"সেটা হলে তো ভালোই হয়," ফ্যাং বললো। "পুবে না পচ্চিমে?"
"জानि ना।"
"তুমি কি আর কিছু দেখতে পেয়েছো?" সে לৈর্য সহকারে জিজ্ঞেস কरলো।
"বেশ কিছ্ম নাম্বার," আমি আবারো বললাম। "একটা লম্মা, সবুজাভ বিল্ডিং ।"
"আমাদের উচিত হেটে সোজা থার্চি-ফার্স্ট ফ্টিটেটে যাওয়া," নাজ বললো ।
 ঐ বিত্ডিখটা দেথেই থাকো, তাহলে নিক্য় এর কোন কারণ আছে। নাকি তूমি বেশ কয়েকটা বিল্ডিং দেথেছো, না পুরো একটা শহর?"
"ঐ একট বিম্ডিংই দেখ্থেি," অাম বললাম।
নাজের বাদামী চোখজোড়ায় প্রবল বিশ্ময়। उবে অ্যাশ্রেকে অনেক গट्టীর দেখচ্ছে। আমাদের সবারই মনের ভেতর একই রকম অনুভূত্তি কাজ করছে আকাশ-সমান প্রত্যাশার সাথে সাথে সমপরিমাণ ভয় ও আশঙ্কা। একদিকে, ইন্সঢিটিউটই হতে পারে সবকিছ্হর চাবিকাঠি, আমাদের বাবা-মা ও নিজেদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া সকল প্রশ্নের উত্তর। আমরা এমনকি স্রূলের সেই ডিরেষ্টেরেও খুঁজে পেতে পারি যার কথা বিজ্ঞনীদদের কাছে বহুবার তনেছি।

অन্যদিকে, এটাও মনে হচ্ছে যে আমরা ম্ষেচ্ছায় স্কুলের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছি। ভেনবা আমরা শয়তানের হাতে নিজেরাই ধরা দিচ্ছি। আর এই দুই ধौচের চিত্তা-ভাবনা আমাদেরকে রীতিমত কূরে কূরে খাচ্ছে।

## অধ丁†য় ১০০

"তো আমাদের কাছে কি টাকা आছে?" এক সসেজ বিক্রেতাকে পাশ কাটানোর সময় জিজ্ঞেস করলো গ্যাসম্যান।
"মনে তো হয়," আমি ব্যাংককার্ড বের করে বললাম। "তোমার কি ধারণা?" আমি ফ্যাংকে জিজ্ঞেস করুলাম। "আমদের কি কার্ডটা দিয়ে একট্ম চেষ্টা করে দেথা উচিত?"
"সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের টাকার দরকার," সে বললো। "কিষ্টু এটা একটা ফৗদও হঢে পারে যার মাধ্যমে তারা আমাদের অবস্থান বের করে কেলচে পারবে।"
"श্যা।" আমার ডু ধूँbকে উঠলো।
কোন ভয় নেই, ম্যাক্স। তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো, সেই কঠ্ঠম্বরটি আবারো আমি ৫নতে পেলাম। তবে স্রেফ পাসওয়ার্ড বের করতে পারনেই।

ধন্যবাদ, কঠ্ঠম্বর সাহেব, তিক্ত মনে ভাবनাম আমি। দয়া করে হতচ্ছাড়া পাসఆয়ার্ডটা কি বলা याয় না? অবশ্যই यায় না। কোন কিছू তো আর এমনি এমনি আমাদেরকে কেউ দেয় না।

आমাদের টাকার খুবই দর্রকার। आমরা ভিক্ষা কর্তে পারি তবে এতে ল্রেফ পুলিশদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কোন ধরণের চাকরি পাওয়ারও সম্টাবনা নেই। চূরি? এটা আমাদের শেষ ভরসার স্থল। তবে এথনো আমাদের অবস্গা অত नিচে নামে নি।

এই ব্যাংককার্ড বেশ কয়েকটা ব্যাংকে কাজ করবে। গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি একটা এটিএম ভুথের দিকে এগিয়ে গেলাম । কার্ডটা স্লটে ঢুকিয়ে ‘ম্যাক্সরাইড’ লিचে পাঞ্চ করলাম।

কোন উত্তর নেই।
পরে, আমি আমাদের সবার বয়স পাঞ্চ করে একটা চেষ্টা চালালাম $\quad 38$, ১১, ৮, ৬।

ভूল।
আমি ‘পাসওয়ার্ড’ লিঘে এবার পাঞ্চ করলাম।
ভুল। মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেল, আমাদেরকে বলা হলো কাস্টমার সার্ডিসে যোগাযোগ করার জন্য।

আমরা হাঁটতে থাকলাম। এক দিত্যে দেখতে গেলে আমরা ইচ্ছ করেই

যেন দেরি কর্ছ যাতে ইস্পটিটিউটে যাওয়ার আগে যথেষ্ট সাহস সধ্চ্য় করততে भारि।
"আমাদের সবার নামের অদ্যাক্ষর নিয়ে চেষ্টা করলে কেমন হয়?" গ্যাসম্যান পরামর্শ দিলো।
"হয়তোবা পাসওয়ার্ড্ডা ‘আমাকে টাকা দাও’ জাতীয় কিছূই হবে," নাজ বলハো।

आমি তার দিকে তাকির্যে হাসলাম । "এটকে আয়তনেে আরো ছোট হতে হবে।"

আমার পাশেই অ্যার্জে মাথা নিছূ করে হাঁটছে।
আমার কাছে যদি টাকা থাকতো, তাহলে তাকে অবশ্যই आরেকটা সিলেস্তে কিনে দিতাম।

পরের র্রকে, অন্য আরেকটি এঢিএম-এ আমি আমাদের নামের অদ্যাক্র দিয়ে একটা চেষ্ঠl চালালাম । নাহ, এটাও হলো না।

তারপর, '‘্কূন’ ও 'ম্যাক্সিমাম’ দিয়েও চেষ্টা করে দেখলাম।
মেশিনটা আমাকে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে যোগাযোপ করার জন্য বললো।

आরো একটু দূরে, আমি ‘ফ্যাং’’ ‘ইগি’ ও ‘গ্যাসম্যান’ লিথে পাঞ্ণ কর্রनाম।

পরের বকে আমি "নাজ" ও "অ্যাশ্রেল" লিখে দেখলাম, তারপর অনেকটা বোঁকের বশবর্তী হয়ে আজকের তারিখ দিয়েও চেষ্ঠা করনলাম।

তারা খূু আমাকে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে কथা বলার জন্য পরামর্শ দিয়ে যেতে মাপলো।

आমি জানি তোমরা কি ভাবছে : आমি কি আমাদের জন্মদিন বা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্ধার্র দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছি?

না। আমরা কেউই আমাদের সত্যিকারের জন্মতারিখ জানি না, যদিөবা आমরা প্রज্যেকেই নিজ্েেের পছ্দমাফিক একটা দিনকে নিজ্েেের জন্মদিন হিসেবে বেছে নিয়েছি। আর ক্কুলের ঐ বানচোত্ফলা কোন এক রহস্যময় কারূে আমাদের কাউকেই সোশ্যাল সিকিউরিটি এডমিনিম্টেশনে নিক্রে গিয়ে রেজিষ্টুর করায় নি।

आমি পরবর্তী এটিএম বুথের সামনে এসে থামলাম এবং হতাশায় মাথা নাড়তে থাকলাম। "কি যে করবো, কিছুই রুঝতেছি না," আমি ব্যাপারটট এক প্রকার স্বীকার করে নিলাম।

অ্যাধ্জেল তার বিষন্न নীল দু’চচাখ মেলে আমার দিকে তাকালো। "ত্মি ‘যা’ লিথে পাঞ্চ করজো না কেন ?" জিজ্ঞে করলো সে। তারপর তার স্মিকার

দিয়ে ফূটপাথের একটা ছোট গর্তে নকশা তৈরি করতে লাগলো।
"তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণটা কি?" আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস কর্ললাম।

কথাটায় স্রেফ শ্রাপ করুলো সে। আমার এবং ফ্যাংফ্যের মধ্যে একটা ইগিতপৃর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হলো। তারপর আমি এগিত্যে গিয়ে शীরে খীরে ব্যাংক কার্ড শ্রটে पूকালাম এবং 'মা’ শব্দটা পাক্চ করনাম।

আপনি কি ধরণের লেনদেন করতে চান? ক্রিনে লেখা উঠনো।
বিশ্ময়ে বাকরুক্দ হয়ে आমি ২০০ ডলার উঠালাম এবং তা ভেতরের পকেটে রেথে দিলাম ।
"তুমি এটা জানলে কিভাবে?" ফ্যাং অনুত্তেজিত কণ্ঠে অ্যাণ্রেলকে জিজ্ঞে করলো। তবে তার হঁটার ভभিই তার ভেতরকার উত্তেজনা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

অ্যাঞ্রেল আবারো শ্রাগ করন্েে। তার কौঁধদূটো কেন জানি ন্যুজ হয়ে आছে, এমনকি তার কোঁকড়ানো দূনఆলোকেও অনেক বির্ষ দেখাচ্ছে।" "হঠাৎ আমার মাথায় আসলো," সে বললো।
"কোন কণ্ঠস্মরের মতো?" आমি জিজ্জেস করুলাম। মনে মনে ভাবছি হয়ডোবা আমার সেই কণ্ঠস্বরটাই অ্যাজ্রেলকে এই বুদ্ধি বাতলে দিত্রেছে।

অ্যাঞ্রেল মাথা নেড়ে না বললো। "হঠাৎ করেই শব্দটা আমার মাথায় आসলো। आমি জানি না কেন।"

आবারো ফ্যাং ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম কিম্টু কোন কথা বলनाম না। आমি জানি না সে কি ভাবছে, তবে আমি ভাবছিলাম কয়েকদিন आগে স্কূনে অ্যাঞ্লের বন্দী জীবনের কথা। কে জানে ওখনে কি ঘটেছিন? কি ধরণের মর্মান্তিক পরীক্ষা তারা অ্যাঙ্রেনের ওপর চালিয়েছে? হয়তোবা তার দেহেও একটা চিপ ঢূকিয়ে দিয়েছে তারা।

অथবা এর চেয়েও খারাপ কিছ্ম।

## অ \& $\dagger$ \য় ১০১

आরো কয়েকটা বক পার হয়ে আমরা বাম দিকে মোড় নিলাম এবং হঁট্তে থাকলাম ইস্ট রিजারের দিকে। আমার ডেতরে উত্তেজনা ক্রমাময়ে বেড়ে চলেছে, নিঃশ্বাস নেয়ার গতিও কেমন জানি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা ইস্পটিটিউটের আরো নিকটবর্তী হচ্ছি। এই সেই জায়গা বেখানে আমাদের জীবনের সমষ্ত রহস্যের অবসান ঘটবে, মিলবে সকন প্রশ্নের উত্তর।

তবে নিজের সম্ষক্ধে সকল প্রশ্নের উজ্জর জানতে চাওয়ার ব্যাপারে আমি ঠিক নিচ্চিত নই। এমনও তো হতে পারে গ্যাসম্যান ও অ্যাক্রেনের মা’র মতো আমার মাও স্বেচ্ছায় আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। आমার বাবা-মা ভয়ানক খারাপ মানুষও হয়ে থাকতে পারেন। অथবা, তারা হয়তোবা অসাধারণ দু’জন মানুষ কিষ্ভ তারা ১৩ ফূট লম্বা ডানার অধিকারী কোন রুপাক্তরিত বাচ্চাকে তাদের কন্যা হিসেবে চান না। তাই, সকল প্রশ্নের উত্তর জেনে ফেনা সবসময় স্বস্তি দায়ক হয় না, বরঞ্চ এক্ষেबে উল্টোটাই সত্য।
 দেথলাম। বার বার অন্যরা আমার দিকে তাকালো এবং বার বার আমি তাদের নিরাশ করে দিয়ে না বললাম। এরকম করে আমরা বেশ কয়েকটা লম্বা বক পার হলাম। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে পানা দিয়ে আমার চিন্তাও বাড়তে লাগলো, সেইসাথে বাদবাকি সবারও।
"नা জানি ইপ্সটিতিউট দেখতে কি র্রকম হবে," উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলো নাজ। "আমার মনে হয় এটা স্কেলের মতোই দেখতে হবে। আমদের কি দরজা ভেক্পে ভেতরে पूকতে হবে? তারা সাধারণ মানুষদের নিকট থেকে ইরেজারদের লুকিয়ে রাথে কেমন করে? জামাদের ব্যাপারে তাদের কাছে কি ধরণের ফাইল আছে বলে তুমি মনে করো? যেমন, আমাদের বাবা-মা'র আসল নাম বা ঐ জাতীয় কিছু?"
"খোদার দোহাই, নাজ, আমার কান ব্যথা করছছ!" ইপি বিরক্ত হয়ে বলनো।

নাজের মিষ্টি মুখখানা মুহৃর্তে কালো হয়ে গেল। आমি जার কাঁধে হাত রাখनाম। "আমি জানি তूমি ভীষণ চিস্তিত," आমি নরম কঠেে বলनाম। "আমিও তোমার মতই চিন্তিত।"

সে আমার দিকে তাক্যিয়ে হাসলো, তখনই আমি জিনিসটা দেখতে পেলাম ৪৩৩ ইস্ট থার্তি-ফার্ট্ট ख্টিট।

মাথায় ঘুরতে থাকা সেই হাবিজাবি ড্রয়িংণুলোর মধ্যে এই বিন্ডিংটাই দেখতে প্পেয়েছিলাম আমি।

বিন্ডিংঢা বেশ লম্বা, প্রায় পয়তালিশ তলার মতো । এর বর্হিযাগে সবুজাভ ছাপ, দেখতে কিচ্মা যেন পুরনো আমলের।
"এটাই কি সেই বিল্ডিং?" ইপি জিজ্ঞেস করলো।
"शা," আমি বললাম। "তোমরা কি প্রষ্ুুত?"
"জি, ক্যাগ্টেন!" জোরে কথাটা বলে একটা স্যালুট মারলো ইগি।
তার স্যানুট মরার বহর দেখে বিরক্তিতে চোখ উন্টালাম আমি।
আমরা হনহন করে সিঁড়ি তের্গে এগিয়ে গিয়ে রিভনভিং ডোর দিয়ে ভেতরে फুকলাম । ভেতরটা একদম পালিশ করা, বেশ কয়েকটা বড় গাছের চারার দেখাও মিললো । মেঝেটা মসৃণ গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি।
"এদিকে," একটা বড় ডিসপ্রে বোর্ডের দিকে ইশারায় দেণির্যে বনলো ক্যাং। এখানে এই বিল্ডি?য়ের সব অফ্িস ও কোস্পানির নাম লিপিবদ্ধ করা, সেইসাথে পাশে ফ্োর ও রুম নাম্বারও দেয়া আছে।

ইপ্পणিতিটট ফর হাইয়ার লিভিং নামে কোনকিছ্ম দেখতে পেলাম না। এমনকি কোন ইস্পটিটিউটই ওখানে নেই।

কপালটা চেপে ধরলাম আমি, প্রাণপণ চেষ্ঠা করছি মুঈ দিয়ে যাতে কোন খারাপ কোন কথা বের না হয় । ভেতরে ভেতরে মনে হলো চিৎকার করে কাঁদি, সবকিছ্ তছনছ করে দিই। তারপর শাওয়ার্রের নিচে দাঁডড়িয়ে আরো কিছ্মহ্ণণ কাঁদি।

এ ধরণের কিছ্ম না করে বরঞ্চ আমি লম্বা করে শ্বাস নিলাম এবং চেষ্টা কর্ললাম মাथা ঠাভা করে চিত্তা করার। চারপাশটা একবার ভালো করে দেখলাম। ना, आর কোন অফিস লিস্ট নেই।

রিসেপশন ডেক্কে একজন মহিনা বসে আছে, তার সামনে একটা ন্যাপটপ রাথা। লবির অন্যপাশে আরেকটা ডেক্কে একজন সিকিউরিঢি গার্ড বসে आছে।
"মাফ করবেন," আমি ন্য়ভাবে বললাম। "এমন কি কোন কোম্পানি এই বিল্ভি?য়ে आছে যা ঐ বোর্ডে লেখা নেই?"
"না।" রিসেপশনিস্ট একবার আমাদের দিকে তাকালো, তারপর মহাকুরুত্রপৃর্ণ কোনকিছू টাইপ করার কাজে মনোযোগ দিলো, হয়তোবা সে নতুন কোন চাকূরির জন্য आবেদন করছে। ফिরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই রিসেপশনিস্টের বিশ্ময়ষ্বনি কানে এনো আমার। ফিরে তাক্য়ে দেষলাম

কস্পিউটারের ক্রিন একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। পেটটা কেন জানি ওড়ঔড় করে উঠলো आমার।

প্রতিটি প্রতিবঞ্ধকতার পরে রয়েছে প্রত্যাশিত পুরক্কার, ন্যাপটপ ক্রিন ভরে উঠলো বড় বড় লাল অঋরে। এই মেসেজটি ভেজ্গে ছোট অক্ষরে পরিণত रলো তারপর, ষ্রিন জুড়ে 孔্ৰল করে বেড়াতে লাগলো তা।

প্রতিটি প্রতিবব্ধকতার পরে রয়েছে প্রত্যাশিত পুরন্কার...আচ্ছ, আমাকে সোজাসুজি কোন তথ্য কি দেয়া যায় না? দেয়া যায় না, কারণ এটা একটা
 প্রতিবঞ্ধকতার পেছনে...হমম ।
"এই বিল্জিংয়ে কি কোন বেসমেন্ট আছে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।
রিসেপশনিস্ট আমার দিকে ভূ ধূंচকে তাকালো, তারপর কড়া দৃষ্টিতে আমাদেরকে چুৃট্য়ে দেখতে মাগলো।
"তোমরা কারা?" সে জিজ্ঞেস করন্েে । "কি চাও তোমরা ?" সে মুখ ডূলে সিকিউরিটি গার্ডের দিকে তাকালো । এরা কি ইরেজার? হা, ইরেজার হওয়ার ভালো সম্টাবনা আছে। এই পুরো বিল্ডিংটাই ঘৃণিত নেকড়ে মানবে পরিপূর্ণ থাকতে পারে।
"ঠিক आছে, উত্তর দেয়ার কোন দরকার নেই," आমি বিড়বিড়িয়ে বলে সবাইকে র্রিভলভিং ডোরের দিকে ঠেলতে লাগলাম। সিকিউরিটি গার্ডটা ইতিমধ্যে আমাদের পিছু নিয়েছে। যখন আমরা সবাই রিভলভিং ডোর দিয়ে বের হয়ে আসলাম, তখন দরজার ফোঁকরে একটা কলম রেথে দিলাম । গার্ডটি ভেতরে আটকা পড়লো এবং বাইরে বের হয়ে আসার জন্য ষস্তাধস্তি করতে লাগলো।

রাষ্ভায় নেমেই আমরা দৌড়াতে ঔর্স করলাম ।

## অ \& J †য় ১০২

দৌড়াতে দৌড়াতে আামার ফুসফূসে যেন আাӊন ধরে গেছে। ছয়টা র্রক পার হওয়ার পর দৌড়ান্নে থামিয়ে আমরা হাঁটতে থাকলাম। দেখে মনে হচ্ছে না কেউ আমাদের অনুসরণ করছে, দ্ব্যাফিক ভেত্গে কোন পুলিশের গাড়িও এগিয়ে আসছে না এবং ইরেজারদের নাম-নিশানাও পাওয়া যাচ্ছে না। মাথাটা দপদপ করজে, মনে হচ্ছে বে কোন সময় ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

इঠাৎ করেই গ্যাসম্যান ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা মেইলবক্সে ঘুষি মারলো। "খেতা পুড়ি সবকিছूর!" সে চিeকার করে উঠলো। "আমাদের কোনকিছूই ठिকমজো হয় না! সব জায়গায় ৩খু দাবড়ানি খাই আমরা! ম্যাক্স মাथায় ব্যथা
 ঘৃণা করি এই জীবন! ছৃণা করি সবকিছ্!!"

বিস্ময়ে হত্বাক হয়ে आমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার কাঁধে হাত রাথতেই ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো তা। অন্য সবাইß আমদের চারপাশে জড়ো হলো। গ্যাজির এভাবে ভেজে পড়াটা বেশ অস্থাভাবিক, বরঞ্চ সে সবসময় আমাকে সাহস যুগিয়ে যায়।

বान।
দলের সবাই आমার দিকে তাক্কিয়ে আছে, তারা আশা কর্রছে আমি গ্যাসম্যানকে সাব্ব্রনা দিবো, সাহস যুগাবে।

आমি দू'হাত দিয়ে গ্যাজিকে জড়িয়ে ধরনাম। তার মাথায় মাথা ठেকিয়ে থ্যু শক্ত করে ধরেই রাখলাম তাকে। তারপর তার চूলে ষীরে ষীরে আনুল বুলিয়ে যেতে লাগলাম।
 বনেছে। সত্যিই आমাদের কোনকিছूই ঠিকমত হয় না। आমি জানি এটা মেনে নেয়া মাঝে মাঝে খুব কঠিন। জচ্ছ, কি কর়েে এখন তোমার ভালো লাগবে?" কসম কেটে বলছি, সে যদি বলতো, হোটেল রিটজে উঠবো, তাহলে आমি তাই করতাম।

সে यूँপিয়ে উঠে নিজের নোংরা জামার হাতায় মুঈ মুছলো। आমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম সবার জন্য নত্নন জামা-কাপড় কেনার। কারণ তুমি তো

জানোই আমি এখন মিস. ব্যাংককার্ড।
"সত্যি?" সে ছেলেমানুষের মত বনে উঠলো।
"সত্যি।"
"आমি ๒খू চাই...आমি ๒খু চাই কোথাও ঠিকমত বসে পেটপুরে খাওয়া। হেঁটে হেંটে খাওয়া না। आমি চাই কোথাও জারামসে বসে খাবো।"

आমি গக্টীর মুঞ্েে তার দিকে তাকালাম। "জামার মনে হয় খুব সহজেই এর ব্যবস্থা কর্গা যাবে।"

## অ ধ J †য় ১০৩

আমরা সেন্র্রাল পার্কের কাছাকাছি জায়গায় ভালো খাবার জায়গা খুঁজতে नाগলাম। ফিফটি-সেভেন ফ্টিটের একটা হোটেনকে বেশ ভালো মনে হনো, কিন্জু কোন জায়গা খালি নেই। उখন রাস্তার ওপারে একটা রেস্টুরেন্ট চোধে পড়ন্ো। এর আশেপাশের ওক গাছ ভরে আছে হাজার হাজার নীল বাতিতে। গাছ্কেোর মাঝ丬ানে একট বিশাল গ্গাসের বিল্ডিং।

গ্যাজি উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, "জোশ লাগছে দেখতে!"
এরকম কোন জাায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার সবসময়কার অনীহা। কারণ এসব জায়গা একটू বেশিই বড়, ঝাঁকঝমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। আর সেইসাথে এ৫লো সবসময় ভরে থাকে স্যুট-কোট পরা মানুচে। এখানে আমরা সহজে মিশতে পারবো না। বরঞ্জ সবার নজর আমাদের দিকেই যাবে।

কিন্ট তবুও গ্যাসম্যান এখানেই খেতে চায়। আর आমিও তাকে খাওয়ানোর প্রত্রিতিতি দিয়েছি।
"উহ, ঠिক आছে," आমি বनলাম। उতহ্ষণে आমি বেশ শক্কিত হত়ে উঠেছি। ফ্যাং ভারি গুসের দরজা মেলে ধরেলো এবং আমরা সবাই ভেতরে প্রবেশ কর্রলাম।
"ওয়াও," নাজের চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।
রিসেপশন এরিয়া থেকেই তিনটা ভিন্ন ডাইনিং রুম দেখা যাচ্ছে। প্রথমটার नाম প্রিজম রুম যা মুড়ে রাখা হয়েছে ক্রিস্টালে ঝাড়বাতি, জানালা সবকিছू। দूই নামার দরজা দিয়ে গার্ডেন রুমে যাওয়া যায়। এই घরটা তৈরি করা হয়েছে অনেকটা রেইনফরেস্টের আদলে। আর তৃতীয়টার নাম ক্যাসল র্রম। থেতে থেতে যারা নিজ্রেদের রাজ্জসিক ভাবতে চায় তাদের জন্য এই घর। প্রত্যেকটা घরের ছাদই অনেক উচ্। । ক্যাসল রুমে একটা বিশাল ফায়ারপ্পেস আছে যেধান্ন চাইলে একটা প্রমাণ সাইজের ষাঁ় রোস্ট করা যাবে।

আমাদের ছাড়াও আরো অনেক অপ্রাঙ্ভ বয়হ্ক আছে ওধানে, তবে তাদের প্রত্যেকের সাথেই বয়ক্ক কেউ আছে।
"আমি কি তোমাদের সাহাय্য করতে পারি?" একজন নম্বা, ग্র্ণকেশী তরুনী আমাদের দিকে তাক্যেয়ে আছে। "তোমরা কি তোমাদের বাবা-মা’র জন্য অপেক্ষা করছে?"
"ना," आমি বললাম। "®খ্র আমরাই आছি," आমি মিষ্টি করে হাসলাম। "ছয়জনের জন্য কি একটা টেবিল খালি পাওয়া যাবে? आমি आমার জন্মদিনের টাকা দিয়ে সবাইকে थাওয়াচ্ছি।" হেসে অস্মানবদনে মিথ্যা বললাম ।
"উম, ঠিক আছে," তরুনীচি বললো। সে আমাদের ক্যাসল রুমের একটা টেবিলে নিয়ে আসরো। রান্নাঘরের পাশেই এর অবস্থান। যেহেহু রান্নাঘর পালিয়ে यাওয়ার একটা সম্টাব্য রুট, তাই আমি জার তেমন আপত্তি কর্রলাম ना।

আমরা সবাই সিটে বসার পর সে বিশাল বিশাল কত্যেকটা মেন্যু আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল্নো। "জেসন তোমাদের সার্ভ করবে।" আরেকবার আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চলে গেল।
"ম্যাষ্স, জায়গাট সত্যিই অসাধারণ," নাজ উত্তেজিত কচে তার মেন্ম ষরে বললো। "আমরা মে সব জায়গায় এ পর্যত্ত খেয়েছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে সেরা!"

তা অবশ্য ঠিক, কারণ আমরা অনেক সময় আমাদের লাঞ্ঞ ডাস্টবিনেই সেরেছি। ফ্যাং, ইগি ও আমাকে ভয়ানক বিত্রি দেখাচ্ছে। অন্যদিকে নাজ, গ্যাজি ও অ্যার্রে প্রচ উৎফূ হয়ে आছে।

यাই হোক মেন্যুতে ফিরের জসি। আমি এটা দেঙে বেশ আম্ঠ হলাম বে মেন্যুতে বাচ্চাদের জন্য আলাদা একটা সেকশন আছে।
"তোমরা কি তোমাদের বাবা-মা’র জন্য অপেক্ষা করূছে?" একজন বেবটে, গাট্যাগোটা গড়নের লাল-চুলো ওয়েটার ইগির পাশে দাঁড়িয়ে आছে। এই-ই সষ্টবত জেসন।
"नা, چখু আমরাই," आমি জবাবে বললাম।
সে ড্রু ఢ্চৃচকে আমাদের দিকে তাকালো। "আহ্। তোমরা কি অর্ডার দেয়ার জন্য প্রষ্থ্র ?"
"কি খেতে চাও তোমরা?" আমি জিজ্ঞেস কর্রলাম।
গ্যাসম্যান মেন্মু থেকে মুখ চুল্েে তাকালো। "একটা প্লেটে ক্য়টা চিকেন টেন্ডার থাকে?"
"চারটা।"
"তাহলে আমাকে দু"ঢা পেটের অর্ডার দিতে হবে," গ্যাসম্যান বললো । "আর «্রুট ককটেল। সেইসাথে দুই গ্থাস দूধ ।"
"তাহলে তোমার জন্য দুঁঢ অর্ডার?" জ্েেন যেন নিচিচ হতে চাইছে।
গ্যাসম্যান মাথা নেড়ে সায় দিল্েে। "এবং ख্রাই।"
"আমার জন্য হট-ফাজ সানডে," অ্যাধ্রেল বললো।
"প্রথমে সত্যিকারের খাবার খাও," আমি বললাম। "তোমার শরীররে প্রদূর শজ্তির দর্রকার ।"
"ঠিক জাছ,," অ্যাৰ্জেল কথাটা মেনে নিয়ে বললো। তারপর চোখ পিটপিট করে জেসনের দিকে তাকালো। "আামরা ধনীর বধে যাওয়া পোলাপান না," সে বললো। "আমরা স্যেফ অ্মূার্ত।"

জেসনের মুঈ্ব হঠাৎ লষ্ঞায় লাল হয়ে উঠলো, অপ্রষ্দুত হয়ে সে দেহের ভার এক পা থেকে অन্য পা'য়ে নিলো।
"আমি প্রাইম রিব নেব," অ্যাধ্জেল মেন্যুর অन্য পাশটা দেখে বললো। "অার এর সাথে জার যা যা কিছু জছে। সেইসাথে সোডা ও লেমোনেড।"
"প্রাইম রিব তো মোন আউগ্ের," ওয়েটার বললো। "প্রায় এক পাউও মাংস জাছে এতে।"
"উছ-হহ," অ্যার্রেল বললো। জেসন এ কथার মাধ্যমে কি বুঝাতে চাচ্ছে তাই তथন ভাবছে সে ।
"সে এটা থেতে পারবে," বললাম জমি। "নাজ? তুমি কি চাও?"
"नाসাগ্মা প্রিমাভেরা," নাজ ইতিমধ্যেই সিদ্ধাা্ত নিয়ে নিয়েছে। "হয়তোবা আমার দু'টl লাগবে। এটার সাপ্থে তো সালাদও থাকে, তাই না? এবং রুটি? আর সামান্য দू४। ঠিক আছছ?" সে আমার দিকে তাকালো এবং আমি সায় मिलाম।

জেসন তฆন ঠায় দাঁড়িয়ে আছ్, সে ভাবছে জমরা বোধহয় তার সাথে ফাজলামি করহি। "দুইটা লাসাগ্না?"
"आপনার মনে হয় এসব কিছू লিণে নেয়া উচিত," आমি তাকে পরামর্শ দিলাম। তাদের অর্ডার লিযে নেয়া পর্যন্ত অপেল্মা কর্রলাম आমি, তারপর বললাম, "आমি ত্রিম্প ককটেল দিয়ে তরু করবো। তারপর পর্ক রোস্ট, সাথে বাौधाকপি, आালু ও অन्যान्य সব কিহ্হ। সেইসাথে পনির-মিশ্রিত সালাদ। এবং একটা লেমোনেড ও এবটা আইস tি।"

জেসন চোখ বড় বড় করে সবকিছু লিঝে রাঈলো।
"লবস্টার বিষ্ক," ফ্যাং বলমো। "তারপর প্রাইম রিব। আর এক বোতল भानि।"
" স্পাগেযি ও মিটবল," ইগি বললো।
"এটাডো শিঙদের মেন্যুতে আছে," ওয়েটার শক্कিত হয়ে বললো। "আর এটা স্রেফ আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্য সীমাবক্ধ।"

ইগিকে কিচ্রুট্ ক্কিল্ট মনে হচ্ছে।
"ভেড়ার মাংস নিলে কেমন হয়?" आমি দ্রতত বললাম । "এর সাথে आছে आানু, পালংশাক এবং সস।"
"ठিক আছে," ইগি বিরক্ত হয়ে বললো। "সাথে দুই গ্লাস দুধ ও কিছ్ রুটি।"

জেসন তার প্যাড নামিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। "মাত্র एয়জনের জন্য এ অনেক থাবার," সে বললো। "হয়তোবা তোমরা একটু বেশি অর্ডার দিত্যে ফেলেছো"
"आমি আপনার চিষ্ঠার কারণ বুঝতে পারছি," আस্তে আस্ঠে আমিও বিরক্ত হয়ে উঠছি। "কিষ্ভ সব ঠিকই আছে। এশুলো দয়া করে নিয়ে আসেন।"
"খাও বা না খাও, এ সবকিছूর জন্য কিষ্ভ তোমাদের টাকা দিতে হবে।"
"হা, এভাবেই সাধারণত একটা রেস্টুরেন্ট পরিচানিত হয়," आমি ধৈर्यসহকারে বলनাম।
"অনেক টাকা খরচ হবে কিষ্জ," সে ঘ্যানর ঘ্যানর করত্ইে থাকলো।
"বুঝতে পারছি," শাা্ত থাকার আপ্রাণ চেট্টা চানাচ্ছি आমি। "আমি পুরো ধারণাটাই বুঝ্তে পারছি। খাবারের জন্য টাকার দরকার। প্রচূর খাবারের জন্য প্রহর টাকার দররার। যা অর্ডার দিয়েছি তা নিয়ে আসেন। প্নিজ।"

জেসন আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো এবং রান্নাঘরের দিকে शঁঁত্তে লাগলো।
"জায়গাটা সুন্দর," आবেগহীন মুব্ বললো ফ্যাং।
"আমরা কি খুব বেশি অর্ডার দিয়ে ফেলেছি?" অ্যাৰ্রেল জিজ্ঞেস করলো।
"नা," আমি বললাম। "ঠিকই আছে। आমার মনে হয় তারা ভোজন রসিকদ্রের आপ্যায়নেন অভ্যস না।"

आয়া জাতীয় একজন এসে দুই বৃড়़ র্রটি এবং ওলিভ অয়েল দিয়ে গেল। এমনকি সেও আমদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

आমি জোরে টেবিলকুথ জौককড়ে ধর্নাম। आার সেখান থেকে অবস্থা আরো খারাপ দিকে মোড় নেয় ।

## অ \&丁†য় ১০8

"అड সক্ধ্যা !" একজন সুট-টাই পরিহিত লোক আমার পাশে এসে উদয় হলো। জেসন তার সাথেই আছে।
"গালো," आমি সতর্কভাবে বললাম।
"আমি এখানকার ম্যানেজার। কোনভবে কি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?" সে জিজ্ঞেস করলো।
"আমার ঢো মনে হয় না," आমি জবাব দিলাম। "यদি না আমরা এমন কিছू অর্ডার দিয়ে थাকি যা আপনাদের রান্নাঘরে নেই।"
"আমাদের মনে হচ্চে তোমরা অস্যাভাবিক পরিমাণ খাবারের অর্ডার দিয়েছো। আমরা চাই না খাবার নষ্ট করতে কিংবা তোমাদের হাতে আৎকে ওঠার মত কোন বিল ধরিয়ে দিতে।" সে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা কৃত্রিম হাসি দিলো।
"সত্যিই চ্মৎকার তেবেছেন আপনি," যে কোন সময় আমি রাগে ফেটে পড়তে পারি। "কিষ্ভু आমরা বেশ জ্দূধার্ত। आমরা ইতিমধ্যেই অর্ডার দিয়েছি, এথন চাই সেই অর্ডার দেয়া থাবার থেতে । বুঝতে পেরেছেন?"

আমার কथা সাদরে গৃহীত হলো না।
ম্যানেজারকে দেণে মনে হচ্ছে, প্রচ ধৈর্ঘের পরিচয় দিচ্ছে সে।
"হয়জোবা অন্য কোন রেস্টুরেন্টে গেলে তোমরা খুশি হবে," সে বললো। "কাহেই ব্রডওয়ে আছে।"

আমার পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। "মোটেও না," কড়া
 आর आমার কাছে পর্যাঙ্ভ টাকাও आছে; आমরা যা অর্ডার দিয়েছি তা আপনি দিবেন কি না?"

ম্যানেজারকে দেথে মনে হলো তিতা কোন কিছ্ম মুথে দিত্যেছে সে । "না," সদর দরজার সামনে দাঁড়ানো এক মোটাসোটা নোককে হাত-ইশারায় কাছে ডেকে বললো সে।

চমৎকার, সত্যিই চমৎকার। आমি কপাল টিপে ষরনাম।
"এসবের মানে কি?" ইগি ক্ষিষ্ট रয়ে বললো। "চলো, ফুটি এখান থেকে। গ্যাজার, চলো এমন কোন এক জায়গায় যাই ব্যো নাৎসিরা চালায় না, ठिक आছে?"
"ঠিক आছে," গ্যাসম্যান অনিচিচিতাবে বননো।

অ্যাঞ্ভেল ম্যানেজারের দিকে তাকালো। "জ্জেন মনে করে আপনার মাথা ভর্ডি গোবর আর আপনার গা থেকে হিজ্ড়া-হিজড়া গন্ধ আসে," সে বললো। জেসনকে ঢোক গিলতে তনা গেল। ম্যানেজার ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে আগুন-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।
"ভালো," आমি উঠে দাঁড়িয়ে ন্যাপকিন ছুঁড়ে ফেললাম। "আমরা যাচ্ছি। তাছাড়া, এখানকার খাবারও খুব সষ্ভবত ফালতু "’

ঠিক তঋনই পুলিশ এসে হাজির হলো ।
পুলিশে কে খবর দিলো?
এরা কি আসল পুলিশ?
অবশ্য আমার কোন ইচ্ছা নেই এখানে বসে বসে তাদেরকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ।

## অধ丁†য় ১০৫

মনে আছছ, आমি বলেছিলাম রান্নাঘর পানানোর একটা সষ্টাবা রুট হতে পারে? রান্নাঘর দিয়েই পালানো ম্যতত কিষ্ঠে পুলিশরা ভাগাতাগি করে আসার সিদ্ধা木্ত নেয়। দু’জন আসে সদর দরজ্জ দিয়ে, आর অন্য দু'জন আসে রান্নাঘর দিয়ে।

আমাদের চারপাশের টেবিলের মানুষেরা মুখ হা করে তাকিয়ে আছে। হয়তোবা পুরো সপ্গাহহ এর চেয়ে উত্তেজনাকর কিছ్ তাদের জীবনে ঘটে নি ।
"উপরে উঠে ভাগো," ফ্যাং বললো, आমি তার কথায় অনিচ্ছার সাথে মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।

নাজ ও ইগিকে বিশ্মিত মনে হলো, গ্যাজির যুখে আকর্ণ-বিষ্ঠৃত হাসি আর অ্যাশ্রেলের মুvে দৃঢ় স্রকল্পবদ্ধতার ছাপ।
"ঠিক আছে, বাচ্চারা," একজন মহিলা পুলিশ টেবিলের মাঝাথান দিয়ে আসতে আসতে বললো। "তোমদেরকে আমাদের সাথে যেতে হবে। স্টেশনেে পৌছে আমরা তোমদের বাড়িতে ফোন দিবো।"

জেসন আমার দিকে তাকিক্রে এক ধরণের তাচ্ছিল্যের হাসি দিলো, তা দেখে হঠাৎ করেই মাথায় যেন আওুন ধরে গেন। খুব বেশি কিছু চিক্তা না করে आমি ওলিভ অয়োলর গামनাটা হাতে নিয়ে তার মাথায় ঢেলে দিলাম। অনেকটা ইংরেজি O অক্ষরের মত তার মুখটা হা হনো এবং মুখ বেয়ে পড়তে লাগলো ফ্যাকাশে সবুজ তেল।

এই घটনা यদি তাকে বিশ্মিত করে থাকে তবে পরবর্তী ঘটনা তার দুনিয়া नাড়িয়ে দিবে।

आমি দ্রিত চেয়ারের উপর লাফ দিয়ে উঠে টেবিলে পা রাথলাম, তারপর নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম বাতাসে। ডানাদুটো তথন মেলে ধরেছি ও জোরে জোরে ঝাপটচ্ছি। হঠাৎ করেই আমি ঝপ করে নিচের দিকে পড়ে গেলাম, কিষ্জ আবারো ডানা দিয়ে জোরে ঠেলা দিতেই উপরে উঠতে থাকমাম ।

জ্যার্জে আমার সাথে যোগ দিনো, তারপর ইগি, গ্যাসম্যান, নাজ এবং


निচে সবার মুখের অবস্থা দেখে হাসি আটকাতে পারলাম না আমি । অষ্่ "বিশ্মিত" বললে পুরোপুরি বলা হয় না। একদম নিরেটে বেকূবের মত হতবিহবল হয়ে তাকিয়ে আঢে তারা।
 जाগजো ।

ফাহ সিলিং জুড়ে ঘুরে বের হওয়ার পথ খুঁজছছ। অनাদিকে, এ্ত সময়ে পুলিক্শের িিফ্বল ভাব কেটেছছ । তারা bারপাশে ছুড়িয়ে পড়ছছ ।

आমি মিথ্যা বলবো না কোমায়, সডিযই चুব মজা লাগছছ । ফ্যা, আমরা
 নিচের এিই হ-য-ব-র-ল অবझ্ছা এবং সবার বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি Gেত্য স্বীকার
 অতिঞ্ঞण।
 ফ্যাং।




 দু'অनই ডানা अচ্ত্যে নি৷ো যাতে করে জানালায় না নাপে।
 বাইরে চরে গেন।



 বুকওরে শ্বাস নিলাম। आমি জানি, এইমাब आমরা ওয়ানক এক ভूল করুলাম, এর পরিণামও আমদ্দের ভো কহরে হবে।

কিষ্যে তুও এর দরকার ছিন।


## অধ丁†য় ১০৬

"গাছের দিকে যাও," আমি ফ্যাংকে বললে সে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল্ো। তারপর বিশাল বৃত্ত রচনা করে উত্তর দিকে উড়তে খরু করলো। বেশ কূয়াশা পড়েছে আজ, কিন্ঠে আমরা অত উপরে উঠি নি যে পরস্পররে দেথতেই পাবো না। আশা করছি নিচের কেউ উপরের দিকে তাকাচ্ছে না।

এবটা $-\mathbb{\pm}$ মাপন গাছে নামলাম आমরা।
"ডালোই সময় কাটলো," কৗধ থেকে গ্রাসের টুকরা ঝেড়ে ফেলে বললো ख्याः।
"এসব আাারই ভুলের কারণে হয়েছে," গ্যাসম্যান বললো। তার মুখে চকোনেট লেগে আছে। "আমিই ওখানে যেতে চাচ্ছিলাম।"
"এটা ওদের ভুল, গ্যাজি," আমি বললাম। "বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা आসল পুলিশ না। তাদের গায়ে কেমন জানি স্কুল-ক্কু গক্ধ।"
"ওয়ৌটরের মাথায় ওলিভ অয়েল ঢালার आগে নিচয়ই এটা তোমার মাথায় আসে নি, তাই না?" ক্যাং জিজ্ঞেস করলো।

আমি তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেসালাম ।
"আমি এখनো.." মাঝপথেই কথাটা थামিয়ে দিলো নাজ। খুব সম্টবত সে বনতে চাচ্ছিলো "ফ্মোর্ত," কিষ্ভ সে বুঝতে পেরেছে যে একথা বনার জন্য এটা 丬ুব একটা ভালো সময় না।

কিষ্টু আমরা এখনো ক্মূার্ত। আমাদের খাবারের দরকার। যখন আমার মাথাটা একটু ঠাভা হবে তথন আমি নিচে গিয়ে কোন যুদির দোকান খুঁজে বের করবো।
"লোকজন ক্যামেরায় ছবি তুলছিল," ইগি বললো।
"ञा," আমি হতাশ গলায় বলनাম। "বিপর্যয় হিসেবে এটাও বেশ উপরের দিকেই থাকবে।"
"এবং অবস্থা জারো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে," একটি মসৃণ ও মোলায়েম কষ্ঠ বলে উঠলো।

आমি नाए দিয়ে শৃন্যে উঠ্ঠে গাছের ডাল आাঁকড়ে ধরে নিচে তাকালাম।
ইরেজাররা আমাদের গাছ ঘিরে ফেলেছে।
আমি একটু নিরাশ হয়ে চকিতে ইগিকে দেথে নিলাম সে-ই সাধারণত আমাদের আগাম সতর্কবার্তা দেয় । সে যमि এদের আসার শব্দ ৃনতে না পায় তাহলে মাটি ফूঁড়েই বোধহয় এসেছে তারা।

একজন ইরেজার সামনে এগিয়ে এলো। আরি।
"তুমি দেখছি বারবার বেহায়ার মত আমাদের কাছে ফিরে আসছে," आমি বলনাম।
"আমিও তোমাকে একই জিনিস বলতে যাচ্ছিলাম," মুখর্তি শয়তানী হাসি নিয়ে জবাব দিলো সে।
"আমার মনে পড়ে তোমার বয়স যথন তিন বছর ছিন," আমি কথা চালিয়ে গেলাম। "তখন তোমার চেহারা কতই না মিষ্টি ছিল, আর এথন তো একদম নেকড়েদের মত হয়ে গেছো!"
"আহু, যেন তুমি আমার দিকে কত মনোযোগ দিতে," সে বললো। আমি বেশ অবাক হলাম তার গলায় তিক্ততার সুর ধরতে পেরে। "আমিও ওই জায়গায় আটকা পড়েছিলাম, কিন্টু তখন তুমি আমাকে কোন পাত্তা দাও নি।"

आমার তখन র্রীতিমত টাশকি খাওয়ার দশা। "কিষ্ভ जूমি তো স্বাভাবিক ছিলে," বললাম আমি। "আর জেব ছিল তোমার বাবা।"
"शा, জেব আমার বাবা," সে হিসহিসিয়ে উঠলো। "আমি खে বেঁচে আছি, এটাও সে জানে কিনা সর্দেহ। যখন তোমরা আমার বাবার সাথ্েে ফ্লু থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে چরু করনে, তথন আমার কি হয়েছিন এটা কি কখনো তেবে দেখেছো? তোমার কি মনে হয় আমি হাওয়ায় মিলিয়ে গিত্যেছিলাম?"
"আরি, তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর," आমি আঙ্সে করে বললাম। "এই পুরনো কাসুক্দির জনাই কি ডুমি आমাদের পিছ্ নিয়েছো? এই জনাই কি ত্রমি আমাদের মেরে ফেলার চেষ্ঠা করছো?"
"অবশ্যই না," आরি মাট্তিতে থুতু ফেনলো। "আমি তোমাদের পিছ্ম নিয়েছি কারণ এটাই আমার কাজ। আর এই পুরন্নো কাসুন্দি কাজটাকে অনেক উপভোগ্য করে তুলেেছে।" তার মূথে বাঁকা হাসি यূট্টো।

आমি তাকে মধ্যম আঙুলি দেथিয়ে দিলাম।
আন্ঠে আন্ঠে তার রুপাত্তর ঘটছে এবং সে পরিণত হচ্ছে নেকড়ে-মানবে। হঠাৎ সে তার পেছন থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বের করে নিয়ে আসলো। জিনিসটা দেথতে...
"সিলেস্তে!" অ্যাध্রেল আর্তনাদ করে নিচের দিকে নামতে লাগলো।
"অ্যাক্রেন, না!" আমি চিৎকার দিয়ে উঠনাম এবং ফ্যাং চেচচিয়ে বললো, "জায়গা থেকে নড়ো না!"

কিষ্ট সে ইতিমধ্যেই লাফ দিয়েছে । আরির কয়েক যূট দূরে গির্যে নামলো সে।

অ্যাঞ্জেনকে দেখেই অন্যান্য ইরেজাররা সামনে এ৩তে গেন, বিষ্ভ আরি

হাত ইশারায় তাদেরকে থামিয়ে দিলো। তারা থেমে তাদের শীতল চোথ নিবদ্ধ করলো অ্যাঞ্রেলের ওপর।

आরি খেলাচ্ছলে সিলেস্ঠেরে নাড়াতে লাগল্ো। সাথে সাথে সামনে পা বাড়ালো অ্যাध্রেন।

आর উজ্জেনা সইতে না পেরে আমি নিজেই মা্তিতে নেমে গেলাম। আমাকে দেথেই ইরেজারের দলটা আবারো সামনে এঙেো এবং আবারো आরি তাদেরকে থামিয়ে দিলো।
"অ্যার্রেলকে যদি স্পশ্শও করো তাহলে আমি তোমাকে খুন করবো," आমি घুষি পাকিয়ে বললাম।

आরির যুথে ব্যাগাত্যক হাসি ফূটে উঠলো, ঢার কালো কোঁকড়ানো চুলে শেষ বিকেনের রোদ। সে আবারো সিলেষ্ঠেকে নাড়ালো, তা দেঞে আমার পাশেই দॉড়ানো অ্যাজ্রেল ভ্যে কৌপ কেঁপে উঠতে লাগলো।
"ভালুকটা আমাকে ফিরিয়ে দাও," অ্যাধ্রেলের গলার স্বর নিছ্হ কিষ্ভ ठीक्ष।

হেসে উঠলো আরি।
ज্যাজ্রেল আর এক পা সামনে বাড়লো কিন্ভ জামি ঢার কলার আৗকড়ে ধরনাম।
 অজ্ৰত শোনাচ্ছে আর সে একদৃষ্টিতে आরির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। आরির মুথ্ের হাসি মুহৃর্তেই মুছে গেল, সে জায়গাটা দখল করে নিল বিদ্রা/্তি। আমার মনে পড়নো কিভাবে অ্যাধ্রেল সেই মহিলাকে প্রভাবিত করেছিল তারে সিমেম্ঠে কিনে দিতে।
"তুমি," आরি বলতে ৩র্ক করলো, তারপর দেথে মনে হলো যেন শ্বাস বক্ধ হয়ে आসছে তার। কাশতে কাশতে নিজের গলা আককড়ে ধরলো সে। "তूমি,"
"এখনই ভাল্লুকটা হাত থেকে ফেলে দাও," অ্যাঞ্রেলের গলার শ্বর যেন কংক্রিটট রুপান্তর্রিত হয়েছে।

তার ইচ্ছার বির্রেদ্ধেই যেন জারির নখরযুক্ত শক্তিশানী হাত মুক্ত হনো এবং সেখান থেকে সিলেষ্ঠে মাট্তিতে এসে পড়লো।

চোথের নিমেষে সিনস্ঠেকে ছৌে মেরে নিয়ে গিয়ে গাছে গিয়ে উঠলো ज्याध্রেল।

তার এহেন কান্ড-কারখানায় আরি তো আরি-ই, आামি নিজেও বিস্মিত বোধ কর্রলাম।

অन্যান্য ইরেজাররা এতঞ্ষণে আড়মোড়া তেন্গে উঠলো, যেনবা তারা হঠাৎই आবিষ্কার করেছে आ্যাধ্জেন आর নেই। কিন্ভে আবারো আরি হাত দিয়ে তাদের আটকালো। একজন তো সোজা আরির হাতের উপর এসে পড়লো।
"তোমরা आমার নির্দেশ өরেছে!" গর্জে উঠলো সে। "আর কক্ষনো নির্দেশের অন্যथা কর্রবে না!" তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো। "निর্দেশের অন্যথা করতে পারো না তোমরা," সে একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো। "তা সেই নির্দেশ যতই নির্বোেের মত শোনাক না কেন।"

একজন ইরেজার অ্মধার্তের মত শব্দ করে উঠলো যা ৩নে শরীরের লোম খौড়া হয়ে গেল জামার।
 সময় খनিয়ে আসছে, পক্শীবালিকা," সে ফিসফিসিফ্যে বললো। "আর আমি নিজ হাতে তোমাকে শেষ করবো।"
"এখনই দিবা-শ্বপ্ন দেখতে అরু করো না, <ূ<ূর-বালক।"
আরি মুঈ গুললো কিছু একটা বনার জন্য কিন্ঠু তারপরই মাথাটা বেঁকিয়ে কান খॉড়া করে যেন কিছ্দ তনলো।
"ড্রিরেষ্ঠর, আমাদের সাথে দেখা করতে চান," সে তার দলের উদ্দেশ্যে થেকিয়ে উঠলো। "এখনই!"

আরেকবার সে আমার দিকে ক্রুর দৃষ্ষিতে তাকালো, এরপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ইর্রেজারদের পিছ্ পিছ్ চললো। তারা গোধূলীর ম্মান আলোয় অনেকটা ধ্ৌয়ার মত মিশে গেল।

## অধ丁†য় ১০৭

গাছের উপরে অ্যাঞ্রে সিনেন্তেকে শক্ত করে ধরে বিড়বিড়িয়ে কিছ্ন একটা বলছে।
"স্কেলে থাকতেও আমি তাদেরকে ডিরেঠ্বেরের কথা বলতে ওনেছি," নাজ বললো। "কে সে?"

आমি শ্রাপ করলাম । "খুব খারাপ কোন এক ব্যख্তি" আমাদের যারা পিছু निয়েছে তাদের অন্যতম একজন সে। आমি ভাবলাম, এ-ই জেব কিনা বে একসময় आমদের রক্ষাকর্তা ছিল এবং পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাত্কে রুপাা্তরিত रয়েছে।
"ডूমি কি ঠিক আছো?" ইগি জিজ্ঞে করুলো। ডাল শকুভাবে আককড়ে ধরতে ধরতে তার আञুল ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। আমি হাত দিয়ে তাকে ম্দূ চাপড় দিলাম।
 থেকে চলে যেডে চাই।"

শেষ পর্যন্ত আমরা আপার ইস্ট সাইডের একটা নির্মাণাধীন ৯০ তলা অ্যাপার্ট্রেন্ট বিন্ডিংয়ের উপর্রের তলায় আশ্রয় নিলাম। প্রথম সত্তরটার মত ふোরে জানালা-টানালা লাগান্ো হয়ে গেছ্ছ কিষ্ঠু উপরের দিকটায় এখন্নে ত্মেন কিছুই লাগানো হয় নি। চারপাশ থোলামেলা থাকাতে আমরা খুব সহজেই নদী ও সেন্ট্রাল পার্ক দেখডে পেলাম।

आমি এবং নাজ একটা মানীয় মুদির দোকানে গেলাম, তারপর সেখান থেকে তিন ব্যাগ খাবার-দাবার বয়ে নিয়ে আসলাম আমরা। এই জায়গাটায় বাতাস খুব বেশি হলেও আমরা লোকচস্মুর অন্তরালেই থাকতে পারছি। সৃর্य ডোবা দেখতে দেখতে আমরা সবাই থাবার খেলাম। মাথাটা ব্যথা করছে, তবে সেটা খুব তুরুতর কিছ্র না।
"আমি ক্নান্ত," অ্যাধ্টেল বললো । "এথনই आমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই।"
"হা, চলো ঘুমানোর চেট্টা করি," আমি বলনাম। "দিনটা ছিল অনেক নম্মা এবং বেশ ফালতू ।" आমি আমার বাম মুঠি সামনে বাড়িয়ে ধর্লাম, সবাই তার ওপর यার যার মুঠি রাभলো। এভাবে হাত টোকা দেয়া সত্যিই অনেক প্রশাত্তির, নিমেষেই आমাদেরকে যেন এক বাঁধনে জড়িয়ে ফেেে তা।

জায়গা বের করার জন্য গ্যাসম্যান ও জাম মিলে নির্মাণ সাম্খী সরালাম

আর ইগি ৫ ফ্যাং সরালো পাস্টার বোর্ড। অবশেবে একটা আরামদায়ক জায়গার দেধা মিললে দশ মিনিটের ভেতরে সবাই ঘুমিয়েও পড়লো।

অখ্র জমি বাদে।
ইরেজাররা আমাদেরকে এত সহজে ধুঁজে পাচ্ছে কিভাবে? দৃষ্টি তীক্ক করে আমি আমার বাম কख্রির দিকে তাকালাম, যেনবা দৃষ্টি দিয়েই হাতের চিপটাকে ভষ্ম করে ফেনবো। আমিই হয়তোবা নিজের অজান্তে ওদেরকে পথ দেशিয়ে নিয়ে জাসছি, আর এ বাপারে ত্মন কিছ্ করতেও পারছি না, দলের সবাইকে ছেড়ে চলে যাও্যা ছাড়া। ইরেজাররা আমাদেরকে স্রেফ খুঁজেই বের করছে কিষ্ঠু গুন করহে না। आারি জাজ এদেরকে थামিয়ে দিলো কেন?

आর জ্যাৰ্রেলেন্রই সাথেই বা এসব কি হচ্ছে? তার টেলিপ্যাথিক ফ্মমতা যেন ক্রমাশয়ে বেড়েই যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ জ্যার্রেলের কथা চিচ্তা করে মনে মনে থপ্কিয়ে উঠলাম সে জন্মদিনের জন্য উপহার চাচ্ছে; ডিনারের আগে ফাস্টফুড খেত্তে চাচ্ছে; জার্রো চাচ্ছে নজর্বকাড়া ఆ কেতাদ্রর্ত পোশাক-আশাক।

অনর্ধक চিচ্তা করো না, ম্যাক্স, সেই কধ্ঠম্বরটি বলে উঠলো।
কি ব্যাপার, জনেক শ্ষণ ধরে কোন ঞ্খেজ-ষবর নাই তোমার, आমি ভাবলাম।

দूচ্চিষ্ঠা অষলপ্রসূ। জ্যাজ্রেলের কি হচ্ছে, তা ঢুমি নিয়শ্রণ করতে পারবে না। তাই घুমাতে যা৫, ম্যাষ্স। এথন শেঘার সময়।

কি শিষবো? জমি बিজ্ঞেস করতে গেলাম, কিষ্ভু তখনই ঘুমের রাজ্যে उলিয়ে গেলাম।

## অ\&丁†য় ১০৮

 आविक्षाइ করনनाম।



 কোন এক কররণণ বেশ উত্জেজিত হয়ে জাছে । "আার কি?"

 भ भ টেन এनে বनলাय জायि।

এতमिन ४রে জামাদ্র बেंচে थাকার প্রభান কৌশল ছিল সবাম্র অগোচ্র


 ক্কেশলটার বার্রোট বাজিয়ে দিলো।


"বাইরে यাওয়ার সময় নজর্রে পড়লো," একটানে জুস cেষ কর্র বনলো




 সেরা স্টাট্টবাজির জন্য লোন কৃত্জি দাবি কেরে নি..."




হতাশায় চিৎকার দিয়ে উঠি।
"জামরা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারি," গ্যাসম্যান পরামর্শ দিলো।
"शা, যেমন চশমা এবং কৃত্রিম নাক ব্যবহার করা যেতে পারে," ज্যাক্রে কथাটার সায় জানাল্লে।

আমি তাদের দিকে তাকিক্যে হাসলাম। "তোমাদের তাই মনে হয় ?"

## অধ丁†য় ১০৯

ওইদিন বিকেল বেনা খাবারের জন্য আবার আমাদের বাইরে যেতে হনো। ছয় জোড়া চশমা ও কৃত্রিম নাক সং্্রহ করা সম্টব হয় নি, ঢাই কোন প্রকার ছমদ্ববেশ ধারণ না করেই গেলাম ।

সবচেয়ে কাছের দোকান থেকে আমরা স্যাতুউইচ, পানীয়, চিপস, কৃকিজ ইত্যাদি কিনে নিলাম।
"তো জমি চিত্তা করহিলাম, রাত নামার সাথে সাথ্থে জামরা শহর ছেড়ে চলে यাবো," आমি ফ্যাংকে বললাম।

সে মাথা দুলালো। "কোথায়?"
"খুব বেশি দূরে না," आমি বললাম। "সত্যি কथा বলতে কি, आমি এখনো ইস্পणিতিউ भুরে বের করতে চাই। এই ধরো, আপস্টেটে গেলাম? অथবা, সমুদ্রের ধারে কোথাও?"
"তোমরা!"
উজ্টট চূলের স্টাইনওয়ালা এক যুবক नাফ মেরে আমাদের সামনে এসে হাজির হলো। आমি পিছিয়ে গিয়ে সোডার বোতল ফেলে দিলাম। পিছাতে গিয়ে নাজের সাথে ধাক্কা খেनाম आমি आার ফ্যাং একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।
"তোমরা এব্দম নিখ্তুত!" লোকটা উত্েেজিত গলায় বললো।
বেশ ভালো লাগলো তার কথা তনে। কিষ্ভ এই চিজটা কে?

লোকটা তার ট্যাটূযুক্ত হাত নেড়ে এবটা দোকান দেখালো। দোকানটার সামনের সাইনবোর্ডে লেখা, ইউ ড্র : আগামীদিনের ফ্যাশন।
"আমরা বেশ-ভূষা পরিবর্তনের এবটা উৎসব কর্ছছ!" লোবটা ব্যাঝ্যা করে বললো, তার কথা তনে মনে হচ্ছে আমরা যেন এইমাত্র নটাব্রিতে মিনিয়ন ডনার জিতেছি। "তোমরা ফি-তে নিজেদের চেহারা-সুর্রত পর্রিবর্তন করতে পারে তবে এর্কের্রে স্টাইলিস্টদের এবদু ম্বাধীনতা দিতে হবে।"
"জামরা কি কি করতে পারবো?" নাজের গলায় প্রবল আগ্রহ।
"মেকজাপ, হেয়ার স্টাইল, সবকিছ্র!" লোকটা উৎফূল কচ্ঠে বলে উঠলো। "冈্ু ট্যাটু বাদে। ট্যাটू করার জন্য কোমাদের বাবা-মা’র অনুমতি লাগবে।"
"তাহলে ট্যাট্ম চিষ্তা বাদ," নিছূ গলায় বললাম আমি।
"আমি এ সবকিছू করতে চাই!" নাজ বললো। "খুব মজা হবে! आমরা কি এটা করতে পারি, ম্যাস্স? সত্যিই নিজের চেহারা পরিবর্তন করতে চাই आমি!"
"উহ্..." তখনই आমি দু’জন কিশোরীকে ইউ ড্র থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। বন্যপছর মতো লাগছছ ওদেরকে। বাজি ধরে বলতে পারি, তাদের বষ্ধুবাঞ্ধবরাఆ এখন আার তাদেরকে চিনতে পারবে না।

## অধ丁†য় ১১০

"জোশ লাগছে দেষতে," নাজ আমার নতুন জিন্গের জ্যাকেট দেঞে বললো। অবশ্য, ডানা বের করার জন্য জ্যাকেটটাতে আরো বড় বড় ফূটো কর্রতে হবে। তবে সেটা ছাড়া, জিনিসটা বেশ চমৎকার হয়েছে।

জামি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তাকে এখন আার মোেেও নাজের মত লাগছে না। তাই যতবারই তাকে দেখছি, ততবারই বিশ্মিত হচ্ছি। তার বাদামী কৌকড়ানো চূল ড্রাই করার কারণে এখন পরিণত হয়েছে লেয়ারে। সেইসাপ্রে তাতে এభন স্বর্ণানী আভা। এই কয়েকটা পরিবর্তনের ফল অবিশ্বাস্য, মাত্র এক ঘন্টার ভিতর নোংরা এক মেয়ে থেকে সে র্পপাা্তরিত হয়েছে ফ্যাশন মডেনে। আমি তার চেহারায় এই বৈশিষ্ট্যেণো আগে কধ্ো লক্ষ্য করি নি।
"একবার আমার দিকে দেথো!" গ্যাসস্যান মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্যামো়্্যাজ পরে আছে।
"ভালোই লাগছে," আমি তাকে একটা থাম্ষস-আা দিলাম।
এই সেকেন্ড-হ্যান্ড শপট্তিতে আমাদের ক্পপাত্তর প্রত্রিয়া চলছে। গ্যাজির সোনালী চूল এখন একদম সাদা। তারা জেল দিয়ে তার চূলকে তাল গাছের মত খাড়া করে ফেলেছে, হूলের প্রান্ত আবার নীল রংহ়ে রাা্ানো হয়েছে। তবে তার মাথার দু’ পাশে চূলఆলো অতিরিক্ত ছোট।
"আমার এখ্নে মনে হচ্চে, তুমি যদি মাথার পেছনে 'কামড় দাও’ কথাটা শেভ করার অনুমতি দিতে তাহলে আরো ভালো হতো," অভ্যোোগ করুলো সে।
"ना," आयি তার কলার ঠিক করতে করতে বললাম ।
"ইগিও তো তার কান ফূূো করেছে।"
"নাহ," আমি বললাম।
"কিষ্ভু সবাই তো এটা করছে!" সে তার স্টাইলিস্টের নিখুঁত অনুকরণ করে বললো।
"মোটেও না।"
হতাশ হয়ে সে ফ্যাংয়ের কাছে এপিয়ে গেন ৷্যাংয়ের চূলও কেটে ফেলা হয়েছে, স্রেফ সামনের দিকে কয়েকটা চূল ছাড়া। ৪ই কয়েকটা চূলেই বিভিন্ন শেড দেয়া হয়েছে আর এথন ওটা দেখতে বাজ পাথির পালকের মত লাগছছ। এই স্টোরটাতে এসে সে তার পুরনো কালো পোশাকের পরিবর্তে আরো এবদু

ভ্মি ব্রক্মের্র কালো পোশাক বেছে নিয়েছে।
＂এই बिनिসটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার，＂একটা ঝমকালো জ্যাকেট দেशিয্রে বললো জ্যাধ্রে। आমি ইতিমধ্যেই তাকে একটা কার্গো প্যান্ট ও টি－ আর্ট পরিয়ে দিয়েছি জার এথন সে ভেড়ার চামড়ার একটা ফুনানো জ্যাকেট निखে চाष्क ।
＂উম，＂জামি জ্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বললাম।
＂बिনিসটা भুব সুন্দর，ম্যাক্স，＂সে আমাকে প্রনুদ্ধ করতে চাইলো।＂পি－ ख？＂

বুबাতে भান্রনাম না সে আমাকেও প্রভাবিত করতে চাইছে কিনা। তার চোれষলো বড় বড় এবং নিপ্পাপ ।
＂অার সিলেম্তেরও थूব পছন্দ হয়েছে জ্যাকেটটা，＂অ্যাঞ্রেল যোগ ক্রলো।
＂সमস্যা হচ্ছে，অ্যাঞ্জেল，＂आমি বলनाম，＂আমি জানি ना উলের এই ब্যাকেট কতট্রকূ বাষ্তবিক হবে，বেহেহু আমরা সবসময় দৌড়ানোর ওপরই थाकि।＂

সে জ্যাকেটটার দিকে ভু ক্চুকে তাকালো ।＂তাই মনে হয় ।＂
＂আমর্যা কি যাөয়ার জন্য প্রষ্సूত？＂ইগি অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস কররো। ＂তবে এটা মনে করো না যে আমি কেনাকাটা পছছন্দ করি না ।＂
＂তোমাকে দেণে মনে হচ্ছে ইলেকটিক শক খেঢ়েছে，＂গ্যাসম্যান বললো।

ইপির্র লাनচে－সোনানী চূল গ্যাজির মত করেই স্পাইক করা হয়েছে।
＂সত্যি？＂ইপি জিজ্ঞেস করলো।＂দারুণ！＂আমার অগোচরে সে তার কান 氏ূটা কর্রে ফেলে下ে ：অবশ্য Өধ্রু তার কানের দুলের জনাই আমাকে টাকা দিতে হক্রেছে।

আমভ্রা শেষ বিকেলের आলোয় বাইরে বেরিয়ে আসলাম । বেশ খুশি খুশি नाभঢছ नিজেরে，यদিఆবা ভালো করেই জানি ইপ্সঢিটিউট খোঁজার কাজ এই মুহূর্তে ¥্গগিত। তবে বাজি ধরে বলতে পারি，এমনকি জেবের পক্ষেও এখন आার্র জামাকে চেনা সম্ব ना ।

স্টাইলিস্ট আমার লম্ষ বুঁীটিটাকে बেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। এথন জামার চূল cেয়ার করা । ওড়ার সময় এখন জার চুল এসে চোথে পড়বে না।

Өभু তাই নয়，তারা চूলে মিশিয়ে দিয়েছে বিন্দু বিন্দू গোলাপী রং এবং
 आামাকে পু＜্রোপুর্রি ভ্ন্ন এক মানুষ মনে হচ্ছে যার বয়স বিশ বছরের

কাছাকাছি। তাছাড়া উচ্চত ৫ যূট ৮ ইঞ্চি হ৫য়ার কারণেө এমনটা মনে হতে পারে।
"সামনেই একটা ছোট পাক্ক জাছ,," ফ্যাং ইশারায় দেধিয়ে বললো। आমি মাথা দুলালাম। রাস্তার চেয়ে অনেক অক্ধকার হবে बায়গাটা আর মাটি থেকে উড্ডয়নের জন্য যথ্থেষ্ট জায়গাও পাওয়া यাবে। পাঁচ মিনিট পর, আমরা সকল আলো ও কোলাহল পেছনে ফ্েেে শহরের ఆপর দিয়ে উড়ে याচ্ছি। ডানা মেলে দিয়ে অপর-নিচে আাপটাতে কি অসাধারণই না লাগছে! হাঁটাহাঁটি করার চেয়ে এটা লদ্ষষ্ণ ভালো।

স্রেফ মজা করার জন্য आমি বিশাল বিশাল বৃত র্রচনা ক্রতে থাকলাম, গোত্তা থেয়ে নিচে লাগলাম, সেইসাথ্েে উপভোগ কভ্রতে লাগলাম আমার প্রায় ওজনশূন্য চূলকে। স্টাইলিস্ট এর নাম দিয়েছে ‘বাতাস-দুলুনি’।

আহু, নামটা কতটুদূ যথার্থ হয়েছে তা যদি সে জানতো।

## অ ধア†য় ১১১

উপর থেকে ম্যানহাটনের পুরো সীমানা পরিষারভাবে দেঈা যাচ্ছে। ইস্ট রিভারের ওপাশেই লং আইল্যাড যা নিউইয়র্কের চেয়ে জাকারে অনেক বড়। আমরা এর উপকূল বরাবর উড়তে জাগলাম, দেষলাম সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ তীরে আছড়ে পড়তে। সূu্य তখন ধীরে چীরে অজ্য যাচ্ছে।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর কানো নম্ষামতন এবটা তীর্र দেঋতে পেলাম আমরা। সামান্য কয়েকটা বাতি জ্রলছে ওধানে, তারমানে কম মানুষ থাকবে। ख্যাং আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করনে জামর্রা উক্ষার্র বেগে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। আমাদের গতির তুননায় রোলার কোস্টার একদম নসিয।
"দেথে তো ভলোই মনে হচ্ছে," নর্রম বালিতে নামার পর সমদ্র সৈকতের চারপাশে চোধ বুলিয়ে বললো ফ্যাং। এই সৈকতটাকে মনে হয় খুব একটা ব্যবহার করা হয় না, এর সাথে কোন লাগোয়া পাক্কিলট নেই। বিশাল বোন্ডার দিয়ে দু’পাশ বক্ধ করে ফেলা হয়েছে, তাই জায়গগাটাকে জারো নিরাপদ মনে হচ্ছে। চারপাশে जারো বিছ্র বিশান বোন্ডার এবটা প্রাকৃতিক আশ্রয়কেন্দের সৃষ্টি করেছে।
"আহ্ আমাদের বাড়ি," आমি নতूন ব্যাকপ্যাক কৗধ থেকে নামিয়ে বलলাম ।

খাবারের খৌজে ব্যাকপ্যাক্টা হাতড়ালাম জামি, যা পেলাম তা সবাইরে বিলি করে দিলাম, তারপর এবটা বিশাল কাঠুর ఆড়িতে হেনান দিয়ে বসলাম। বিশ মিনিট পর, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক মুঠা ঠোকাঠুকি শেষে বোল্ডারের নিচের নরম বালিতে ঔটিসুটি মেরে ৫য়ে পড়নাম।

কধ্ঠম্বরটা মাথায় তেসে বেড়ানোর সময্য ব্যथায় মুখটা সামান্য একট্ূ বিকৃত হয়ে উঠল্ো। এభন শেখার সময়, বলনো তা।

তারপর आমি তলিয়ে গেলাম অচেতনতার অতল তলে যেনবা आমাকে কেউ সমুদ্রের ঢেউয়ে চূবাচ্ছে। आবছাভাবে কিছ্ দূর্বোধ্য ভাষা Өনতে পেলাম यার এক বর্ণও বুభলাম না आমি এবং তখন কঠ্ঠশ্ববটা বলে উঠলো, সবকিছू প্রয়োজন অনুযায়ী জানান্নে হবে, ম্যাক্স। आান্গ সবকিছ্ম তোমার জানার প্রয়োজন আছে।

## অধ丁†য় ১১২

সযুদ্র। आরেকটা নতूন ও অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। চার বছর আগেও আমরা ল্যাবের থ্ধচায় বন্দী ছিলাম, তারপর জেব আমাদের ঢুরি করে নিত্যে আসে। এরপর থেকেই আমরা নুক্কিয়ে বেড়াচ্ছি, পাশ কাটাচ্ছি নতুন নতুন অভিজ্ঞোকে।

কি্টি এথন आমরা প্রতিদিন নতুন কিছू করছি।
"একটা কাঁকড়!!" গ্যাসম্যান তার পায়়ের কাছের একটা প্রাণীকে দেথিয়ে চেচচচ্রে উঠলো। অ্যার্জেল দৌড়ে গেল কাঁকড়া দেখতে, তার হাত্ত সিলেম্ঠে।
"థূকি?" ইপি একটা ব্যাগ ষরে জিজ্ঞেস করলো।
"অবশ্যই," আমি বলনাম। সকাম বেলা আমি ও নাজ সবচেয়ে কাছের শহরে গিয়েছিলিাম। ওখানকার একটা ছানীয় দোকান থেকে তাদের নিজম্ব ব্র্যাভের কৃকি आমরা বাগ ভরে নিয়ে आসি।

বলতে কোন দিধা নেই, আমার বর্তমান মিশন হচ্ছে এলা ও তার মা’র সাণ্ে যেরকম সুস্বাদু চকোলেট-চিপ ক্কি বানিয়ে়িছিলাম সেরকম কিছू খুঁজে বের করা । তাই প্রায় দুই ডজন কৃকি কিনে নিয়ে এসেছি।

কৃকিতে একটা কামড় দিলাম। "इ्মম," বললাম आমি। "ड্যানিলার পরিষ্ষার গক্ধ, একট্ম বেশিই মিষ্টি চকোলেট চিপ কৃকি যাত্ত বাদামী চিনির প্থথক এবটা আল্মে আছে। ভালো, তবে অসাধারণ কিছू নয়। এটাকে ভানভণিতাহীন <ূকি হিসেবে জাধ্যা দেয়া যায়।" আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। "তूমি কি বনো?"
"ভালোই।"
কিছू কিছू মানুষ জাছে যারা জানেই না কিভাবে কূকির প্রশংসা করতে शश़।
"আমি এটাকে দশ্শে সাত দিলাম," কथা চালিয়ে গেলাম। "কৃকিఆলো গরম গরম হল্েে তাদের মধ্যে কি खানি নেই। তাই আমার মিশন অব্যাহত थাকবে ।"

ইপি হেসে উঠ্ঠ আপেলের ধোঁতে ব্যাগ হাতড়াতে লাগলো।
নাজ দৌড়ে আসলো, তার জামা পানিতে ভিজে আছে। "এই জায়গাটা अসাধারণ," সে বললো। "আমি সমূদ্দ ভালোবাসি! বড় হয়ে আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই যে সদ্র্র নিয়ে গবেষণা চালাবে। আমি সাগর চচে বেড়াবো,

ফ্ফবা ডাইভ দিবো এবং বের কর্রবো নতুন নতুন জিনিস। তথন ন্যাশনাল জিজ্যফিক আমাকে তাদের দলে নিয়োগ দেবে।"

निক্ষই, নাজ। यধন आমি आমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবো তথন তূমি৫ ন্যাশনাল জিও্রাফ্তে কাজ করবে।

নাজ आবারো পানির দিকে ছুটে গেলে ইপি উঠে দাঁড়িয়ে তার পিছू পিছ্ম ঘুটতে লাগন্নে।
"তারা এখানে शুব আনন্দে আছে," ফ্যাং তাদের দিকে তাকিয়ে বললো।
आমি মাथা নাড়লাম। "পছন্দ করার মত সব জিনিসই তো আছে এখানে। সত্জে বাতাস, শাশ্তি ও নীরবতা, সাগর। এধানে স্যায়ীভাবে थাকতে পারবো না, এটা ভাবতেই থারাপ লাগছছ ।"
 সে জিজ্ঞেস করলো। "যেমন ষরো, यদি আমরা কোনভাবে জানি মে এখানে আমাদের শাত্তি বিষ্ন করতে কেউ আসবে না। তাহলে কি তুমি থাকবে?"

বেশ অবাক হনাম কথাটা ওনে। "আমাদের ইপ্পটিটিউট খুজে বেে্র করতে হবে," आমি বनলাম। "यদি জামরা কিছ্ূ খুঁজে পাই, তাহলে সবাই নিজের নিজের বাবা-মা'কে খুজজে বের করতে চাইবে। তারপর, জেবকে খ্রুজে বের করে তার মুখ্থাयूপ্সিও তো হতে হবে। তাছাড়া, খুঁজে বের করতে হবে ডিরেঠ্ঠের পরিচয়। আর তারা কেনই বা আমাদের নিয়ে এরকম পরীী্শাनिরীক্ষ চালালো? কেনই বা তারা বারবার বলছে आমি দूनिয়া রকশ্মা কর্রবো?"

ফ্যাং হাত তুন্েে আমাকে থামালে आমি বুঝতে পারলাম নিজের অজাঞ্তেই屯দू গলায় কথা বলছিলাম ।
"यमি," ফ্যাং আমার দিকে না তাকিয়ে আর্তে করেে বললো। "यদি আমরা এ সবকিছू ভুলে যাই?"

আমার মুথ হা হয়ে গেল। কারো সাথ্ে সারাটা জীবন কাট্য়ে তুমি মনে করতত পারো বে সেই মানুষের সবকিছ্ তুমি জানো। কিষ্টু তারপর সেই মানুষটি এমন কিছू করে বসে যে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছू করার थাকে না। "তুমি এসব কি..." আমি বলতে তরু করুলাম কিষ্ভ তथनই গ্যাসম্যান একটা জীবד্ত কাঁকড়া নিয়ে এসে आমার কোলে ख্লে দিলো। অ্যাঞ্রেনের গলাও শোনা গেল, তার キিদে পেয়েছে। ফ্যাংয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকিষ়ে চেচচচ্যে এ কথা বলার সুযোপ পেলাম না आমি, "কে তুমি আর जাসল ফ্যাংকে ঢুমি কি করেছো?"

পরে কোন একসময় করা যাবে।

## অধ丁†য় ১১৩

পরের্র দিন সকান। ফ্যাং শহর থেকে ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে নিউইয়র্ক পোস্ট রেশ্েে গেন। आমি পত্রিকাটা উন্টালাম। ছয় নাম্বার পাচায়, आমি দেখলাম "রহস্যসয় পদ্শী-শি৫দের গুঁজে বের করা যায় নি।"
"आাাদের জন্য সুখবর," आমি বললাম। "দুই দিন आমরা মোটামুটি সবার অগোচরে থাকতে পেরেছি ।"
"আমরা সাঁতার কাটতে যাচ্ছি!" নাজ ইগির হাত্তে দু’বার টোকা মেরে বললো। ইগি উঠ্ঠ দাঁড়িয়ে বাকি সবাইকে অনুসরণ করে পানিতে নামলো।

র্রৌদ্রাষ্ম্ এ এবটা দিন। यদিওবা সাগরের পানি যথ্টে ঠাভা কিষ্ঠে তবুও এটা जাদেরকে দমাতে পারলো না। অনর্থক চিত্তা-ভাবনা না করে তারা যে মজা করছে এটা দেণে খুব ভালো লাগছে।

তবে জাম ঠিকই অনর্থক চিত্তা-ভাবনা করে মর্রছি।
जाমার পাশে বসে থেকে ফ্যাং পত্রিকা পড়ছে आর आনমনে বাদাম यাচ্ছে। অन্যরা তখन পাनিতে নেমে খেলছে। ইগি তেউ থেকে কিছ্মটা দূরে বালির প্রাসাদ বানাচ্ছে।

ইরেজাররা এথनো জামাদের কিভাবে খুঁজে পেল না? মাঝে মাবে তারা আামদের খুব সহজেই বের করে ফেলে, আর মাঝে মাঝে, যেমন এথনকার মতো, आমরা সত্যিকার অর্প্ধে তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হই। আচ্ছা, আমার কজির ইমপ্যান্টেড চিপে কি কোন হোমিং সিগন্যান জাছে? यদি থেকেই থাকে তাহলে এত্ষণে ইরেজাররা আমাদের খুঁজে পেম না কেন? দেণ্েে মনে হচ্ছে, তারা যেন আমাদের সাথ্থে মক্করা করছে, অনেকটা থেলার মজো...

অনেকটা খেলার মজো। কোন এক নিষ্ধুর খেলা।
ষ্রে জেেব একই কথা বলেছিল। এমনকি কঠ্ঠস্মরটাও বারবার आমাকে বলে যাচ্চে যে এ সবকিছুই এক থেলা। আার খেলার মাধ্যমেই শিখতে হবে। সেইসাথ্েে সবকিছু, সৃক্চাতিসূক্ম সবকিছূই, একটি পরীী্শা।

ऐঠা করেই চোখের সামনে বেন হাজার ওয়াটের বাতি জ্ৰমে উঠতে দেধলাম आমি। অবশেষে, অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে এ সবকিছুই হতে পার্রে এক বিশাল, जসুস্য ও শরুত্পূর্ণ খেনার অংশ ।

जার্থ জামি এ খেनার এক অन্যতম প্রধান থেলোয়াড়।

বাপারটা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিষ্তা করতে লাগলাম। यদি এটা খেলা হয়েই थাকে, তাহমে কি এতে স্রেফ দুটো পক্শই আছে? কোন ডাবল এজেন্ট কি এখানে आছে?

आমি মুঈ भুলनাম এ সবকিছू ফ্যাংকে বলার জন্য ক্ষিন্ঠ বনতে গিয়েও থেমে গেনাম। ফ্যাং আমার দিকে তাকালো, তার কালো চোখজোড়ায়
 চোখ নামিয়ে নিলাম জামি।

यদি আমরা সবাই একই দলে না থাকি?
এ ধরণের চিষ্তা-ভাবনার জন্য বেশ লষ্ছিত বোধ কর্রলাম জামি। आবার একইসাথে মনে মনে ভাবলাম, এই ধরণের অসুছ চিত্তাই অনেকবার জামাদের প্রাণ বাঁচি়্েছে।

आমি সয্মূ সৈকতের দিকে তাকালাম, সেथান্ে অ্যাধ্রেল তঝन গ্যাসম্যানের গাশ্যে পানি ছিটাচ্ছে আর হাসছে। হঠাৎ করেই সে পানিতে ডুব দিমে গ্যাজিધ সাথ্ সাথ্ে তার পিছ্ূ ধাওয়া করুো।

স্কূল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে आসার পর কি অ্যাজ্জেন অন্যরকম आচ্রণ করহে? आমি ঈগিয়ে উঠ্ঠে দू'হাতে মাথা রাখলাম । यमि आমি এই পাচজনকেই বিশ্যাস কর্তে না পারি, ঢাহলে আার বেঁচে থেকে কি মাভ?
"তোমার মাथা কি ব্যथা করছ巨?" ফ্যাং সতর্কতার সাথ্বে बিজ্েেস কর্রেো।
দীর্घশ্ঠাস ফ্লে আাি মাথা নাড়লাম, তারপর সাগরের দিকে আাবার ফিরে তাকালাম। ফ্যাংয়ের উপর आমি অনেক বেभि নির্ভরশীল। आমার তাকে প্রয়োজন জাছে। यে বোন ভাবেই হোক আমার তাকে বিশাস করতে হবে।

গ্যাজি পানির ওপর উঠ্ঠ এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, তাকে বেশ বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। তারপর সে জামার দিকে তাকালো, তার্র চোথেমুথে পরিষকার आতक्ष।

অ্যাঞ্রেন তো এখনো এপরে উळ আসেনি। সে এষনো পানির নিচে। আমি লৌড়াত্ত ৪র্র করলাম।

## অ \& 〕†য় ১১8

"অ্যাש্রে!" आমি চিৎকার করে উঠে পানিতে নামলাম। গ্যাজির কাছে পৌছে आমি তার কৗौধ জौंকড়ে ধরললাম। "কোথায় সে পানিতে ডুব দিয়েছে?"
"এপানে!" সে বললো। "সে এদিক দিত্যেই ডাইভ দিয়ে নেমেছে! আমি তাকে নিচে নেমে যেতে দেখ্থো’"

ক্যাং জামার পিছনে পানিতে এসে নামনো। নাজ ও ইগিও সামনের দিকে এभिয়ে এनো। आমরা পौচজন মিলে ঠাভা নীল পানির দিকে তীক্户চোেেে তাকিয়ে রইইলাম। ল্রেফ কয়েক ইঞ্চি দেখা যাচ্ছে। এবটা ঢেউ আমাদের গায়ে এসে পড়লো।
"আহ্! आমাদের কারো যদি এষ্স-রে ভিশন থাকতো!" আমি বিড়বিড় করে বললাম। মনে হচ্ছে যেন একটা শীতল হাত আমার হ্বদয় आাঁকড়ে ধরেছে ।
"জ্যার্রেন!" দু'হাত মুথের কাছে জড়ো করে চিৎকার দিয়ে উঠলো নাজ।
 ফেনছি, মনে আশা যে যে কোন সময় অ্যার্রেলের শরীরের স্পর্শ পাবো।

ষ্যাং হাত দিয়ে পানি সরিয়ে দেখছে, তার চোখ নিবব্ফ সাগরেরের তলদেশে। আমরা চারপাশ্ ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে লাগলাম, সৃর্য্यে প্রথ্র উত্জাপকে জथ্যাহ্য করে বারবার পানিতে ডাইভ দিলাম।

জামার গলা বুজে आসছে এবং মনে হচ্ছে যে কোন সময় দম বক্ধ হয়ে आসবে। आমার কঠ্ঠস্ষর হয়ে পড়েছে থসখসে; আর সৃর্যের তাপ ও সাগরেরের লোনা জলে চোঋও জ্বলা করছে।

आমরা ত্রিশগজ মতন জায়গা ভললোমত খুঁজলাম কিষ্ভ কোথাও অ্যাঞ্রেলের ঢিকিणিরও নাগাল পেলাম না। আমার অ্যাध্রেन। আমি সৈকতের দিকে ফিরে তাকালাম যেনবা তাকে বালিতে হাঁট্তে দেখতে পাবো। দেখবো সে হেঁটে হেঁটে, কাঠের ऊुঁড়িতে ঠেস দিয়ে র্াথা, সিনেন্ঠের দিকে এগিয়ে याष्शि।

একের পর এক মিনিট কাটতে লাগলো।
आমি স্রোতের প্রবল টান অনুভব করুলাম। স্রোতে এই প্রবল টানে অ্যাধ্রেল ভেসে যাচ্ছে, তার চোথ্যুথে গভীর আতঙ্ক, অনেক চেষ্টো করেও এই দৃশ্যটা মন থেকে বিদায় করতে পারনাম না। আমরা কি এতদূর এসে এভাবে

তাকে হার্রির্রে ফেনবো?
"তুমি কি কিছ্ম দেথতে পেয়েছো?" আমি কান্নাভেজা ম্বরে ফ্যাংকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে সে মাথা নাড়লো। তার চোখ তখনো পানিতে निবদ্গ, দু’হাত দিয়ে সামনে-পিছনে পানিও সমানে সরিয়ে यাচ্ছে সে।

আবারো আমরা পুরো জায়গাটা চচে বেড়ালাম। পুজ্খানুপুঋ্ধভাবে দেখলাম পানি, সৈকত ও উনুক্ত সাগর। তারপর আরেকবার দেখলাম। তারপর আবার।

আমি কিছ্ম একটা দেঈতে পেয়ে চোথ পিটপিট করনাম, তারপর ভাল্লোভাবে তাকালাম । এটা..এটা...ఆহ্, ঈশ্বর! কয়েক শো গজ দৃরে, এবটা ছোঊ তেজা মাথা পানি থেকে উপরে উঠলো। आমি তাক্কিয়েই রইলাম। ज्ञाध্রেন কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়লো।

আমার হাঁটু যেন কেঁপে উঠলো। পানিতে ধপাস করে পড়েই যাচ্ছিলাম আমি কিষ্ঠ কোনমতে নিজেকে সংযত করলাাম।

ज্যার্রেন ও আমি পর্পস্পরের দিকে জুটে গেনাম, অন্যরাও তখন পিছू পিছ্ आসছে।
"অ্যার্রেল," ওর কাছে আসার পর জামার মুঈ দিয়ে আওয়াজই বের হচ্ছিল না। "অ্যাঞ্রেল, কোথায় ছিলে জুমি?"
"জানো," সে খুশি খুশি গনায় বनলো। "জাম পানির निচেও শ্বাস নিচে পারি।"

## অ\&丁†য় ১১৫

आমি অ্যাজ্রেনের ভেজ্জা শীতন দেছখানা জড়িয়ে ধরনাম। "অ্যাধ্লেল," চেষ্টা করছছ না কাঁদার, "आমি মনে করেছিলাম তুমি ডূবে গেছ! কি করহিলে তুমি?"

आমি তাকে ষীরে چীরে তীরেরে দিকে निয়ে চললাম। তীরে পৌছে आমরা ভেজো মাট্তিতে বসে পড়লাম, গ্যাসম্যানকে দেখলাম অনেক কধ্টে কান্না আটকাচ্ছে।
"আমি जো স্রেফ সাঁতার কাটছিনাম," অ্যাজ্রেল বললো, "তখন দৃर्घটনার্রম্ম সামান্য পানি গিলে ফেনলে বিষম থাওয়ার জোগাড় হয়। কিষ্ভ आমি চাচ্ছিলাম না গ্যাজি आমাকে খ্ֵঁজে পাক। आমরা লুকোচ্রুরি খেলছিলাম তো," সে ব্যাখ্যা কর্লো। "পানির নিচে। তাই আমি নিচেই থেকে যাই। সে সময় বুঝতে পারলাম যে পানির নিচে আমার দম বক্ধ হয়ে আসছে না। ৫ধু পানি গিলে ফেললেই হলো।"
"গিলে ফেললেই হলো মানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"आমি পানি গিলে ফেলে এরকম করি," অ্যাজ্রেল নাক দিত্যে শ্বাস ছাড়লো। তার মুখ্েে অবছ্ছা দেণ্বে আমার হাসি আসার উপক্রম হলো।
"তোমার নাক দিয়ে তা বেরিয়ে আসে?" ফ্যাং জিজ্জেস করলো।
"ना," অ্যাध্রেল বললো। "आমি জাनि না পাनि কোথায় যায় । नाক দিয়ে স্রেফ বাতাস বেরিয়ে আসে।"

आমি ফ্যাং়়ের দিকে তাকালাম । "সে পানি থেকে অক্সিজ্েেন নিচ্ছে ।"
"তুমি কি আমাদের দেখাতে পারবে?" ফ্যাং জিজ্সেস করলো। অ্যাশ্রেল উঠ্ঠ দাঁড়িয়ে তীরের आরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কোমর সমান পানিতে নেমে সে বাঁপ দিলো। আমি তার পেকে ইঞ্ছিখানেক দূরেই থাকলাম, এক সেকেলেরে জনাও জার তাকে হারাতে দিচ্ছি না।

সে হাঁূ গেড়ে মুষ্ব ভর্তি করে পানি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দেথে মনে হনো সে তা গিলে ফেনছছ, তারপর্र নাক দিয়ে বাতাস ছাড়লো সে। আমার চোখদুটো যেন বড় হতে হতে কোটর ছেড়েই বেরিয়ে আসবে অ্যাঙ্রেেের গলা বেয়ে বিন্দू বিদ্দু সাগब্রের পানি বেরিয়ে আসছে।
"হে ঈশ্বর," নিচূম্বর্রে বললো গ্যাসম্যান ।
নাজ কি কি ঘটছে তা ব্যাখ্যা করে ইগিকে বললো। ইগি সব খনে শিস দিয়ে উঠলো।
"আর জমি এভাবেই পানির নিচে পেকে সাতার কেটে যেতে পারি,"

অ্যাঞ্রেল বললো। সে কাঁষদুটো নাড়াচাড়া করে ডানার ভাঁজ খুললো यাতে সূর্থ্যে আলোয় ওওলো ৩কাতে পারে।
"বাজি ধরে বলতে পারি, आমিও এরকম করতে পারবো!" গ্যাসম্যান বললো। "কারণ আমরা ভাই-বোন।"

সে সাগরে নেমে মুথজর্তি করে পানি নিলো। তারপর তা গিলে ফেলে চেষ্টা করনো নাক দিয়ে বাতাস ছাড়ার।

বিষম খেয়ে ভয়ানকভাবে কাশতে লাগলো গ্যাসম্যান। তার নাক দিয়ে সাগরের পানি পড়তে লাগলো, তারপর ওয়াক ওয়াক কর্রতে করতে বমি করার উপক্রম হলো।
"जুমি কি ঠিক आছো?" একসময় শাז্ত হয়ে এলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম आমि।

মাথা দোলালো সে। তাকে রীতিমত বিধ্মস্ত দেখাচ্ছে।
"ইগি," आমি বললাম, "অ্যাঞ্রেলের গলা ঁूँয়ে দেথো তো কিছ্দ বুঝতে পারো কি না। লোমকূপ থাকার কথা या দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে।"

অনেকটা পালকের মতো অ্যাধ্ভেলের সায়া গলায় आগুল বুলিয়ে গেল ইগি। "কিছ্ছই তো বুঝতে পারছি না," বনলো সে। বেশ অবাকই হনাম কথাটা ওনে।

আমরা সবাই এক এক করে চেষ্টা করে দেখলাম আমরাও এভাবে শ্বাস নিতে পারি কি না । না, অ্যার্রেন ছাড়া আর কেউই পারে না ।

তো অ্যার্জেন পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে পারে। আমাদের কমতা এক এক করে উন্মোচিত হচ্ছে, যেনবা প্রোগ্যাম করে রাখা, কখন কোনটা বেরিয়ে আসবে। इয়তোবা কোন একটা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হলে একটি বিশেষ ఖমতার অধিকারী হই आমরা। कि অज্রুত।

অट्रूত না, ম্যাক্স, आবারো সেই কঠ্ঠম্বর মাねখানে নাক গলালো। স্বগ্গীয়। এবং অসাধারণ। তোমরা ছয়জন হচ্ছো শিল্পের হাতের ছৌয়া। তাই উপভোপ করো এসব ক্ষমতা।

উপভোগ করা শ্যত, आমি তিক্ত মনে ভাবলাম, यদি আমাকে সারাক্ষণ নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য পানিয়ে বেড়াতে না হত। হে ঔশ্রর শিল্পীর হাতের ছোঁয়া না উন্মাদের হাতের ছোঁয়া? স্বাভাবিক জীবন-यাপনের জন্য কিংবা স্বাভাবিক বাবা-মা’র জন্য আমি আমার ডানা দুটো দিতে সদা প্রশ্তুত आशि।

মাথায় একটা হাসির শব্দ ওনতে পেলাম। আরে, ম্যাক্স, কঠ্ঠশ্বরটা বললো। আমরা দুজনই জানি যে কথাটা সত্য নয়। একটি স্বাভাবিক পরিবার ও একটি স্বাভাবিক জীবন তোমার মাথা ধরিয়ে দিবে।
याख्रियाय-১t
"কে তোমার মতামত জানতে চেয়েছে?" আমি রেগে উচে বললাম "আমাকে বলছো?" নাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।
"না, কিছ্হ না," আমি অস্ফূট কঠ্ঠে বললাম । কিছ্র কিছ্র মানুষের কত জোশ জোশ ক্ষতা আছে যেমন মানুষের মনের কথা বুঝতে পারা কিংবা পানির নিচে শ্বাস নিতে পারা আর কিছু কিছू মানুষ তাদের মাথায় কেবল বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরই তনতে পায় । কি সৌভাগ্য আমার!

তুমি কোন ধরণের ঝ্মতা চাও, ম্যাক্স? কঠ্ঠস্বরটা জিজ্ঞেস করলো।
হুমম। আমি আসলে ব্যাপারটা ভেবে দেথি নি। মানে। আমি তো ইতিমধ্যেই উড়তে পারি। হয়তোবা অ্যাঞ্রেনের মতো আমিও মানুষের মনের কথা বুঝতে চাইবো। তাহনেে আমি বুঝে নিতাম কে কি ভাবছে, যেমন এমন কেউ যে আমাকে মোটেও পছন্দ করে না কিষ্ঠু ভান করে বসে থাকে যে থুব পছন্দ করে ।

হয়তোবা, তूমি আসলে দুনিয়াকে রক্ষা করতে চাও, কষ্ঠস্বরটা বললো । কখনো কি এই ব্যাপারটা ভেবে দেখৈছো?

না। আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম । ওটা বড়দের জন্য ছেড়ে দাও ।
কিষ্ভ বড়রাই তো উন্টা দুনিয়া ধ্বংস করছে, কঠ্ঠশ্শরটা জবাব দিলো । ব্যাপারটা একট্র চিষ্তা করে দেথো।

## অধ丁†য় ১১৬

"‘দদো, সাগরতীীর কে এসেছে?"

 जाরি বৃট७য়ाना भा।




শিরায় শিরায় এক ষরণের চষ্ষলण অনুত্ব করনাম আমি। এর মধ্যে

 সে, তার এক হাতে সিলেম্ঠ। অামি তাকে চারপালে তাকাতে দেখলাম, তার


आমিও চারপাশ ঢাকালাম।
এヌং आर्তनाদ করে উঠनाय।
आমাদেরকে চারপাশ ধেকে ইরেজারা ঘিরে ধরেছে অার এঢ ইরেজার
 বে তারা এত বেশি সং্থ্যক ইরেজার বানিয়ে রেলেছে।
 সুদ্দর দেখায়, কারণ, ঢোমার মুथ তখন বক্গ থাকে। তবে এত চ্মৎকার মুল কেটে গ্রাটে ভালো কাজ করো নি।"
"কেট তোমার মতামত জানতে চায় নি," জামি কাটাকাটা মরে জবাব







আছে আর এই มুহৃর্তে খুন করতেও দিধাবোধ করবে না। এ রকম সময়ে ফ্যাংকে খুব ভীতিকর দেথায়।

ইপি ও আমি তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেনাম কিন্ট ইরেজাররা आমাদের আঁকড়ে ধরন্ো।
"नাজ, গ্যাজ্রি, ভাগো," আমি চেচচচ্রে বললাম। "এথনই!"
বিना বাক্যব্যয়ে তারা আমার নির্দেশ মেনে নিলো। শূন্যে শরীর ভাসিয়ে দিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তারা অ্যার্রেলের সাথে শামিন হলো। ইরেজাররা ছৌં মেরে চেষ্টা করলো তাদের পা ধরার। কিন্ভু তারা অস্থাভাবিক দ্রুততায় নাগালের বাইরে চলে গেল। বেশ গর্বিত বোধ করলাম তাদের এই কেরামতি দেখে।

आমি মুক্ত হওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলাম, কিষ্জ তিনজন ইরেজার আমাকে শক্ত করে চেপে ধরেছে। "屃!!" তারনম্বরে চেচচিচ্যে উঠলাম আমি। কিন্ঠে আরির সাথ্থে লড়াইরত ফ্যাং তখন আর কোনকিছ্ শোনার অবস্থায় নেই। आরি তাকে নিয়ে খেলছে, নখরের আঘাতে আঘাতে তার চেহারার দফারফা বानाচ্ছে।

আমরা ছয়জন অমানুষিক শক্তির অধিকারী। उবে একজন প্রাক্তবয়ঙ্ক ইরেজারের সাথে নড়াই করার মত শজ্তি আমাদেরও নেই। ফ্যাং তাই শख্মিমভায় অনেক পিছিয়ে কিন্ভ কিভাবে কিভাবে জানি आরির কলারবোনে একটা কোপ বসিয়ে দিলো সে।

তীস্ম জার্তনাদ করে পিছিয়ে গেল आরি, তারপর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ফ্যাংয়ের মাথায় প্রচ জোরে আघাত করে বসলো। आমি দেখলাম ফ্যাংয়ের মাথাট উন্টাদিকে ঘূর্রে গেল, তারপর কাটা কলাগাছের মত ধপাস করে মাঢ্তেত পড়লো সে।

ফ্যাং়্যের মাথা সজোরে চেপে ধরে একটা পাথরে আঘাত করলো আরি। তারপর জাবারো জাঘাত করলো।
"তাকে ছেড়ে দাও! थামো! দয়া করে थামো!" आমি চিৎকার করে বললাম। ইরেজারদের হাত পেকে ছোটার জন্য লড়াই করতে লাগলাম আমি, এক পर्याয়ে একজनের পায়ে পাড়া দিয়ে বসলাম। তীব্র চিৎকার করে উঠে আমার হাত মুচড়ে ধরলো সে।

দুর্বনভাবে চোঈ মেলে তাকালো ষ্যাং। আরিকে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেণে সে তার মুথে বালি ছুঁড়ে মারলো। এরপর সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রমাণ

সাইজের এক লাথি বসিয়ে দিলো আরির বুকে। লাথির ধাকায় টলোমলো পায়ে কিছ্রুট পিছিয়ে গেল आরি, তবে দ্রংত নিজেকে সামলে নিয়ে কনুই দিয়ে ফ্যাংয়ের মুথে মারলো। রক্ত ছিটকে পড়লো ফ্যাংঁ়়র মু্ থেকে, আবারো সে यাট্তিতে পড়ে গেল।

आমি তখन কাঁদছি কিষ্ঠে কथा বলভে পারছি ना কারণ এবজন ইরেজারের খসখসে, লোমশ হাত আমার মুখ চেপে ধরেছে।

তারপর আরি উবু হয়ে ফ্যাং?়়ের নিথর দেহের দিকে তাকানো। তার মুখ থোনা, তীক্ষ্ শ্বদד্ত তুো চিকমিক করছে যা যে কোন সময় ফ্যাংয়ের গলায় নেরে আসবে। "কিরে, শেষ করে দেই এখন?" ভয়ংক্রভাবে গর্জে উঠলো आরি।

ওহ্ ঈশ্ৰর, ওহ্ ঈশ্র,
"আরি!"
বিস্ময়ে আমার চোথ কপালে উঠলো। এই কঠ্ঠস্ববটা তো জামার অতি পরিচিত।

জেব। আমার পালক পিতা । বর্তমানে যে আমার সবচেয়ে ভয়ংক্র শত্র।

## অ\&丁†য় ১১৭

ভয়ানক রাগ ও ঘৃণা নিয়ে আমি জেব বেচেন্ভারকে লক্ষ্য করে গেলাম। সে ইরেজারদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে, অনেকটা যেভাবে মৃসা নীলনদ পার হয়েছিলেন। তার প্রতি আমার নতুন এই অনুভূতি বেশ অজ্রুতই লাগছছ, তাকে ঘৃণা করে তো জর ঠিক অভ্যু্ত নই आমি।

आরি থেমে গেল, তার মুঈ তখনো ভয়?করভাবে ফ্যাংয়ের গলার কাছে यूँকে আছে। ফ্যাংয়ের জ্ঞান এথন্নে ফেরে নি, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক।
"আরি!" জেব আবারো বললো। "যা निর্দেশ দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করো ।"

জেব আমার দিকে এগিয়ে এলো, তবে তার এক চোখ আরির ওপর নিবদ্ধ। যেন অনন্তকাল পর, आরি ষীরে ষীরে ফ্যাংয়ের কাছ থেকে সরে आসলো।

জেব আমার সামনে এসে थামলো।
বহৃবার आমার জীবন बौচচত্যেছে সে। आমাদের সবার জীবনই সে বাঁচিয়েছে। কিভাবে পড়তে হয় তা শিখিয়েছে, শিখিয়েছে ডিম সিদ্ধ করার নিয়ম, তার দিয়ে গাড়ি চালনা। একসময় কতই না নির্ভরশীল ছিলাম তার ওপর! সে-ই ছিল আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান।
"এথन কি বুねতে পারছে, ম্যাব্স?" সে নরম গলায় বললো। "ত্মম কি এই খেলার অবিশ্বাস্য সৌ্দর্यটl দেখতে পাচ্ছো? এখন যে অভিজ্ঞতা তুমি পাচ্ছে তা আগে কেউ পায়নি। এথন কি এসব কিছ্ূর প্রn়াজনীয়তা বুঝঢত পারছে!?"

यাতে আমি কথা বলতে পারি সেজন্য ঝে ইরেজার আমার মুখ চেপে রের্খেছিল সে তার হাত সরিয়ে নিল। সাথে সাথে আমি থুতু ফেলে গলা পরিক্কার করে নিলাম। জেবের জুতায় লাথি মারলাম অমি।
"ना," কঠ্ঠम्বর यতটা সম্টব স্থির রেখে বনनাম आমি। यদিওবা ফ্যাং?্যের কथा ভেবে ভেতরে ভেতরে কৃঁকড়ে আছি। "জমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কখনো বুঝতে পারবোও না। आমি চাই এ সবকিম্ম থেকে দূরে থাকতে।"
 "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এই পৃথ্বীটা বौচাতে যাচ্ছে তুমি," সে

বললো । "এটাই তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্mশ্য । তোমার কি মনে হয়, একজন সহজ-সাধারণ $>8$ বছর বয়সী এই কাজ করতে সক্ষম? না। তোমাকে এর জন্য হতে হবে সবচেয়ে সেরা, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। সবকিছूতেই তোমার প্রতিতার চূড়াষ্ত প্রয়োগ ঘটাতে হবে।"

হাই তুললাম आমি। बানি জেব এটা দেণে খুব রাগ করবে। এবং হলোও তাই। রাগে জেবের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "ব্যর্ধ হয়ো না," জেবের কণ্ঠে কাঠিন্যের ছৌয়া । "নিউইয়র্কে তুমি মোটমুটি ভালো কাজই করেছে, কিন্তু সেইসাথে বেশ কয়েকটা ভুলও করেছো। কয়েকটা গুরুতর ভূল। ভুলের মাসুনও হয় কিষ্ঠু চড়া। তাই आরো ভালো সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করো ।"
"তুমি আর আমার বাবা নও, জেব," যতটা সম্টব বিরক্তি আনার চেষ্টা কর্রলাম নিজের কণ্ঠে। "তুমি আর আমার ব্যাপারে দায়বদ্ধও নও। আমি এখন নিজের ইচ্ছেমেত সবকিছ্ন করি।"
"আমি তোমার ব্যাপারে সবসময়ই দায়ব্ধ থাকবো," সে কড়া গলায় জবাব দিলো। "তুম य यি মনে করো তুমি তোমার জীবনের হর্তা-কর্তা, তাহলো বলতেই হবে যতটা প্রতিতাবান তোমাকে মনে করেছিলাম ততটা তুমি নও।"
"निজের মন ঠিক করে নাఆ," आমি পান্টা জবাব দিলাম। "इয় आমি সবচেয়ে সের্রা নতুবা নয়। । কোনটা?"

জেব হাত দিয়ে ইশারা করলে ইরেজাররা আমাকে ও ইগিকে ছেড়ে দিলো। ফিরে যাওয়ার সময় জারি মুচকি হেসে আমার দিকে চূমু ছুঁড়েলো।

आমি তার দিকে भুহু ছ্ৰুড়াম। "আব্বা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন!" জামি হিসহিসিয়ে বললাম এবং সাথে সাথে তার মুথে অঙ্ধকার নেমে এলো।

সে আমার দিকে তেড়ে-ষুঁড়ে এগিয়ে আসলো, তার হাত মুষ্ধিবদ্ধ। কিষ্জু তার এ অগ্যयাত্রা ব্যাহত হলো অন্যান্য ইরেজারদের হস্তক্ষেপে। তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল সাপরতীরের শেষ প্রান্তের বোন্ডারাটির দিকে। জেবও তাদের সাথেই यাচ্ছে।

## অধ丁†য় ১১৮

হোঁটট খেতে থেতে আমি ফ্যাং়্যের দিকে এপিয়ে গেলাম। उবে সবার আগে আমি তার ঘাড় পরীী্ষা করে দেখनাম কোন হাড়-টাড় তেঞ্গেছে কিনা। না, ভাক্গে নি। তারপর অত্যत্ত সতর্কতার সাথে তাকে এপাশ ফিরালাম। তার মুখ থেকে রক্ত ঁূই<য়ে পড়ছে।
"ফ্যাং, উঠ্ঠে," আমি ফিসফিসিয়ে বললাম ।
অन্যরা দৌড়ে এলো। "ওর অবস্থা খুব খারাপ মনে হচ্ছে," গ্যাজি বললো। "ডাক্তার দেখানো উচিত।"

কোন হাড় তেপ্পেছে বলে মনে হচ্ছে না, ও্ু ওর নাকটা ছাড়া কিষ্টু তবুও তার হুঁশ ফিরছে না । आমি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিলাম এবং আমার শার্ট দিত্যে তার মুখের রক্ত মুছে দিতে নাগনাম ।
"আমরা ওকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি। তুমি আর আমি মিলে," ইপির ফ্যাকাশে হাতদুটো তথন ফ্যাং়়়ের শরীর হাতড়ে বেড়াচ্ছে আঘাতের পরিমাণ অনুধাবনের জন্য।
"কোথায় ?" आমি জিজ্ঞেস কর্লাম। "আমরা তো ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারবো না।"
"नা, না, হাসপাতাল না," ফ্যাং জড়ান্নো গলায় বললো। তবে তার চোষ এথনো বক্ধ।

বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল আমার।
"फ्या!!" आমি বनলাম । "কি রকম বোধ করছো?"
"খুব খারাপ," অস্পষ্টভাবে বলল্গো সে। তারপরত থপ্পিয়ে উঠে অনাপাশে ফিরতে চাইলো।
"नড়ো না!" आমি তার উদ্দেশ্যে বললাম। কিষ্জ সে অনাপাশে মুখ ফেরালো এবং থুতু দিয়ে বালিতে রক্ত ফেনলো। হাত মুখের কাছে নিয়ে এসে शুতু দিয়ে কি জানি खেললো ও, তারপর ঘুমঘুম চোথদুটো মেললো।
"দাঁত," সে বিরক্তিভরা কধ্ঠে বললো। "বালের মত লাগছছ," মাথার পিছন দিকটায় হাত বুলাতে বুলাতে বলবো সে।

আমি হাসার চেষ্টা করলাম। "তোমাকে বিড়ালের মত দেখাচ্ছে।"

ইশারায় আমি তাকে বিড়ানের গোঁফের সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য দেথিয়ে দিলাম । সে আমার দিকে তিক্ত চোথে তাকলো।
"ফ্যাং," হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার গলা ভাক্গতে ঔরু করেছে। "বেভােেই হোক বেঁচে থাকো । ঠিক आছে?"

এরপর কোন সতর্কতা ছাড়া, আমি ব্ৰঁকে তার মুখে মूমু ধেলাম ।
"আউ," সে তার কাঁটা ঠোঁ স্পের্শ করে বললো। তারপর সে ও আমি পরস্পরের দিকে বিশ্মিত চোথে তাকিয়ে রইনাম।

মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো আমার। আড়চোখে দেখনাম নাজ ও গ্যাসম্যান আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সৌভাগ্যবশত ইগি অঞ্ধ আর অ্যাজ্জে ব্য্য ফ্যাংকে পানি দেয়ার কাজে।

আন্তে আস্তে ষ্যাং উঠে বসনো, তার চোয়াল শক্ত হয়ে আছে এবং সারা মুখময় ঘাম।"ওহ্," কেশে বললো সে।"খুবই যারাপ লাগছছ।"

নিজের ব্যথার কথা খুব একটা শ্বীকার করে না ফ্যাং, খুব সম্টবত এটাই সর্বপ্রथম। সে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাঞ্রেলের কাছ থেকে পানি নিল। এক ঢোক পানি নিয়ে সে মুখ খুলো এবং কূনকূচি করে বালিতে ফেললো।
"ঐ হারামজাদা আরিকে আমি খুন করবো," ফ্যাং বললো।

## অ ধ丁†য় ১১৯

কোন প্রকার দুর্ঘটনা ছাড়াই ফ্যাং ও আমরা সবাই ম্যানহাটনে ফিরে আসলাম ।
"ভালোই ऊভাগিরি দেখালে তুমি," অঞ্ধকার সেন্ট্রাল পার্কে নেমে বললাম आমি। ফ্যাংকে বিধ্বস্ত ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছ, তবে কোন ধরণের অভিযোগ ছাড়াই সে এতদূর উড়ে এসেছে।
"এই-ই আমি," বললো সে। কিষ্ঠু সেইসাথে আমার দিকে অড্রুতভাবে তাকাতেও ভুনলো না ও, যেনবা আমাকে চূমুটার কথা আকারে-ইপ্পিতে মনে করিয়ে দিলো।

সারা মুখে এক ধরণেে গরম আঁচ অনুভব করলাম । সারা জীবনে কখনো এত লজ্জিত বোধ করি নি আমি।
"जুমি কি সত্যিই ঠিক আছে, ফ্যাং?" নাজের কচ্ঠে উদ্বেরের ছৌঁয়া। ফ্যাংয়ের একজন সত্যিকার অনুরাগী নাজ।

ফ্যাংকে দেথে মনে হচ্ছে তাকে কেউ পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেরে দিয়েছে। তার সারামুখে বেঔ্কি ফতচিহ, গালে অসংখ্য কাঁটাছেঁড়ার দাগ आর তার হাঁটাচলার মাঝোও এক ধরণের যন্র্রণার ছাপ বিদ্যমান।
" $আ ম ি ~ ঠ ি ক ই ~ আ ছ ি, " ~ জ ব া ব ে ~ ব ল ল ে া ~ স ে । " উ ড ় ে ~ ব ে শ ~ ভ া ল ে া ~ ল া গ ছ ে ~ । " ~ " ~$
"চলো কোন এক জায়গায় ধীরে-সুম্থে বসে বিশ্রাম নেই, তারপর না হয় আরো একবার ইন্সটিটিউট খুজজ বের করার চেষ্ঠা করা যাবে," আমি বললাম। "আমাদের এটা খুঁজে বের করতেই হবে, এখন কোনমতেই থামা উচিত হবে না আমাদের। কি বলো তোমরা?"
"शা, ঠিকই বলেছে," নাজ বললো। "কাজটা শেষ করা উচিত। আমি আমার আম্মুর ব্যাপারে জানতে চাই। সেইসাথে অন্য সবকিছ্র ব্যাপারেও। আমি আমার পুরো ঘটনাটাই জানতে চাই, তা খারাপ-ভালো যাই হোক না কেন।"
"আমিও," বললো গ্যাজি। "আমি আমার বাবা-মা’কে এই জন্য यूँজে বের করতে চাই যাতে তাদের বনতে পারি যে তারা কতট্টূূ ফালতू। ব্যাপারটা অনেকটট এই রকম, হাই, আব্বা-আম্যা, তোমরা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছ্হই নও!"

আমি সিদ্ধাণ্ত নিলাম মে নিরাপক্তার খাতিরে আমাদের আা্ডার্খাউત্ডে থাকা উচিত। সাবওয়ে স্টেশনে প্পৗছে, আমরা প্রাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে নেমে, রেলওয়ে द্র্যাক ধরে দ্রুত হাটা তরু করুলাম। সবকিছুই খুব পরিচিত লাগছে এবং কয়েক মিনিট হাটার পর আমরা এর উত্তরও পেয়ে গেনাম। ততঙ্ষণে আমরা হাজির হয়েছি একটা বিশাল তুহাতে যেখানে গৃহহীন লোকেরা থাকে। এই সেই তুহ যেখানে আমরা কয়েকদিন আগে আশ্রয় নিয়েছিলাম।
"আহৃ, এ তো সেই লোভনীয় জায়্রগা," বলন্গো ফ্যাং, কৃত্রিম উত্তেজনায় দু’হাত ঘষছে সে।

তার দিকে তাকিক়ে মুখ ভেংচালাম আমি; আমরা তথন কংক্রিটের সেই পুরনো প্রাষ্তটিতে উঠছি। তবে ভেতরে ভেতরে এটা দেতে আমি খুশি হলাম বে, ব্যञ করার মত শক্তি এষনো তার আছে।

হঠাৎ করে নিজেকে খুব পরিশ্রাষ্ত মনে হলো। তাই প্রাত্যাহিক মুচো ঠোক<<<<িকর জন্য आমি आমার বাম জুঠো এগি<়ে দিলাম। ওই কাজটা করা শেষ হয়ে গেলে অ্যাঞ্জেল আমার কাছে এসে ঔটিখটি মেরে ఆয়ে পড়লো ।

आমি সবাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে নিচিত হনাম সবাই ঠিক আছে কিনা, বিশেষ করে ফ্যাং, তারপর কংক্রিটের মেঝ্রেতে গা এলিয়ে দিলাম।

কখन যে ঘুমিয়ে পড়েছি বলতে পারবো না। তবে সেই পরিচিত মাথাব্যথা घুমেও হানা দিলো। ঠিক এরকম সময়ে আત্ত আત্তে জেেে উঠলাম আমি। চোখ না খুলেই, অনেকটা ঝৌককের বশবর্তী হয়ে, হাতটা ঝটকা মেরে সামনে निয়ে এলাম এবং একজনের কজি আiঁকড়ে ধরলাম।

শোয়া অব্श্ থেকে দ্রতত উঠে বসলাম ও আগষ্ভকের হাত মুচড়ে পিছনের দিকে নিয়ে আসলাম । घूম থেকে তথন সম্পূর্ণ জেগে উঠঠেছি।
"শাד্ত হও, আহাম্মক!" হাতের মালিক কিষি হয়ে বললো। জমি তার হাত আরো জোরে মুচড়ে ধরলাম, যেনবা এক হ্যাচ্কা টানে ছিঁড়ে ফেনবো। आমার পক্মে এই কাজটা করা খুবই সহজ।

পাশে ফ্যাং এসে উদয় হলো, তার চোখদুটো সতর্ক । তবে তার নড়াচড়ার গতি কিছ্মা মম্হর।
"তুমি আবারো আমার ম্যাকের বারোটা বাজাচ্ছে," সেই হ্যাকারটা বলে উঠলো। তার কথা ওনে আমি হাতের বাধধন আলগা করুলাম। "হহ ঈশ্বর, কি হয়েছে তোমার?" ষ্যাংকে উদ্দেশ্য করে বললো সে।
"শেভ করতে গির্যে কেটে ফ্েোছি," ফ্যাং জবাব দিলো।

হাকারটি ভু ক্চূচকে তার কাঁধ ঘষতে লাগলো। "তুমি আবার ফিরে এলে কেন?" সে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলো। "আমার হার্ডড্রাইভের তো দফারফা করে দিচ্ছে তুমি।"
"দেখি," আমি বললাম এবং ছেলেটা গোমড়া মুখে তার ল্যাপটপ খूनऩा।

আমার মাথার ডেতরের জিনিসণ্তলোয় ল্যাপটপের ক্রিন ভরে আছে নকশা, শব্দ, ছবি, ম্যাপ, অংকের ফর্মুলা।

ক্ষিঞ্ৰ চোথে তাকিয়ে রইলো হাকার ছেলেটি, তাকে ভয়ানকভবে বিড্রান্ত মনে হচ্ছে। "অদ্যু," সে বনলো। "তোমাদের কাছে কি কোন কম্পিউটার নেই?"
"ना," ফ্যাং বললো। "এমনকি একটা সেন खোনও নেই ""
"কিংবা পাম পাইলট?" श্যাকারটা জিজ্ঞেস করলো
"নাহ," আমি বললাম। "আমাদের কাছে এত উঁूू প্রयুক্তির জিনিস নেই।"
"মেমোরি চিপ ?" ছেলেটা নাছোড়বান্দার মত লেগে রইলো।
আমার ভেতরট্য যেন জমে গেল। ফ্যাংয়ের দিকে একবার তাকালাম आমि।
"কি ধরণের মেমোরি চিপ?" বললাম আমি। স্ষাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি তখন।
"ভে কোন ধরণের," হাকারটি বললো। "যে কোন ধরণের মেমোরি চিপ যার ভেতরে এমন কিছ্ম ডাটা আছে যা আমার হার্ড ড্রাইভের কাজকে ব্যাহত করবে""
"আমাদের কাছু यদি চিপ থেকেও থাকে," আমি সতর্কতাবে বললাম। "जूমি কি ওটা খুলতে পারবে?"
"আমি यদি বুঝতে পারি ওটা কি," সে বললো। "তাহলে হয়তোবা পারবো। তোমদের কাছে কি আছছ?"
"ছোট ও বর্গাকার একটা জিনিস," আমি তার দিকে না তাক্যেয়ে বললাম।
"এরকম?" ঘাকারঢি আনুল দিয়ে দেখালো।
"এরচেফ্যেও ছোট ।"
এবার আঙ̧খনের আয়তন আরো কমালো সে। "তোমার কাছে এত ছোট এবটা মেমোরি চিপ আছে?"

आমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।
"আমাকে দেখাও। কোথায় ওটা?"
आমি বড় করে শ্লাস নিলাম। "আমার ভেতরে। ওটা আমার শরীরে ইমপ্পান্ট করা। আমি এজ্স-রে'তে জিনিসটা দেখ্থেি।"

সে দুচোখ ভরা আতন্ক নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। ল্যাপটপটা অফ করে সে এর ডালা লাগিয়ে দিলো। "তোমার শরীরে এত ছোট আকারের একটা মেমোরি চিপ ইমপ্য্যান্ট করা ?" সে যেন নিপিত হতে চাইছে।

আমি আবারো মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালাম।
সে কয়েক পা পিছালো। "এরকম চিপ থাকা মানে খারাপ থবর," সে घীরে घীরে বললো। "হয়তোবা এটা এনএসএ"র কাজ। আমি এ নিয়ে কোন ঝামেলায় জड़াতে চাই না। দেণো, তूমি आমার কাছ থেকে দূরে থাকো! এরপর তারা হয়তোবা আমার পিছ্ম নিবে।" সে পিছাতে পিছাতে অধ্ধকারে মিশে গেল । "আমি ওদেরকে ঘৃণা করি! ঘৃণা করি!" কথাটা বনেই টানেনের অভ্যণ্তরে দূরে পড়লো সে ।
"আাবার দেখা হবে, দোত্ত," আমি ফিস্সিসিয়ে বনলাম।
ফ্যাং আমার দিকে বির্র্তি ভরা চোথে তাকালো। "নাহ, তোমাকে নিয়ে आর কোথাও যাওয়া যাবে না ।"

ইশ, বড় ইচ্ছা করহিন ওকে আচ্ছামত পেটাতে কিন্ভ ইচ্ছেটাকে কবর দিতে হলো।

## অ ধ丁†য় ১২০

आমরা ঘুমানোর চেষ্টা করুলাম...বিশ্রামের আসলেই দর্রকার আমাদের। आমি কিমাতে নাগলাম। তবে ঠিক ঘুম্মাচ্ছি না, এ ব্যাপারে অন্তত নিচিত। আবার ঠিক জেগেও নেই।

আমি যেন অন্য কোন ভূবনে প্রবেশ করেছি যেখানে আমি আমার দেহের উপস্থিতি अনুভব করতে পারছি এবং বুঝ্রতে পারছি কোথায় আছি। কিষ্ভ তা সর্खেও নড়াচড়া করতে পারছি না কিংবা কथা বলতে পারছি না। আমার নিজেরই অভিনীত কোন ফিল্ম যেন আমি দেখছি।

আমি একটা অঞ্ধকার টানেল ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি অথবা হয়তোবা টানেলটাই আপনা-আপনি এগিয়ে यাচ্ছে আর আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দু’পাশ দিয়ে টেন ছুটে চলেছে। ও আচ্ছা, তাহলে এটা একটা সাবওয়ে টানেল।

আমি তথন ভাবছি, ঠিক আছে, এটা একটা সাবఆয়ে টানেল। কিষ্ঠু তাতে कि रলো?

ঠिक সে সময় आমি ট্রেন স্টেশনটা দেখতে পেলাম থার্টি-থার্ড স্টিঁি। ইস্পটিতিউটের বিন্ডিং ছিল থার্টি-থার্ড स্টিটে। সাবওয়ে টানেলের সেই অপ্ধকারে আমি একটা মরচে-ধরা প্মেট দেথতে পেলাম। আমি দেখলাম নিজেকে ঞ্েেটটা ত্রলতে। নোংরা বাদামী পানির নহর বয়ে যাচ্ছে। ওয়াক থু ...এটা হচ্ছে পয়ঃনিষাশন প্রণানী ।

গ্যালো।
প্রতিটি প্রতিবহ্ধকতার পিছনে...
বিংগগা, ম্যাক্স, আমার মাথার ভেতরকার কঠ্ঠস্বরটা বলে উঠলো।
আমার চোথদু'টো থুলে গেল। ফ্যাং আমার দিকে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।"এখন কি?"
"জমি জানি आমাদের কি করতে হবে," आমি বললাম। "সবাইকে ডেকে তুলো।"

## অ ধ广†য় ১২১

"এই দিকে," টানেলের অক্ধকার ঠেনে এগিয়ে যেতে যেতে বনলাম আমি। মনে হচ্ছে যেনবা একটা মাপ জামার চোথের রেটিনায় গেঁথে আছে আর তাই অনুসরণ করে যাচ্ছি আমি। এই রকম ক্ষমতা यদি জীবনের বাকি সময়ও আমাকে বয়ে বেড়াতে হয় তবে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব কিষ্ঠু এই মুহূর্তে এটা খুব কাজে দিচ্ছে।

আরেকটা জিনিস আমার বলা দরকার...এই মুহূর্ত্র আমার ঘুব ভয় লাগছে। আগে কথনোই আমার এত ভয় লাগে নি আর এই ভয়ের কারণটাও आমি ধরতে পারছি না। হয়তোবা আমি সত্য জানতে চাই না। তাছাড়া, মাথাটাও দপদপ করছে এবং এর জন্যও आমি কিছूটা উদ্দিম্ম বোধ করছি। তবে কি আমার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে? आমি কি মারা যাচ্ছি? आমি কি হঠাৎ ধপাস করে পড়ে গিয়ে প্থথিবীর মায়া ত্যাগ করবো?
"ঐ কধ্ঠস্বরই কি ব্যাপারটা তোমাকে বলে দিয়েছে, ম্যাক্স?" নাজ आমাকে 豸ঁতো মেরে জিজ্ঞেস করুলো।
"অনেকটা সে রকমই," आমি জবাবে বললাম ।
"জোশ," ইগিকে বিড়বিড় করতে খনলাম। তবে তার এই বিড়বিড়ানি অগ্রাহ্য করনাম আমি। প্রতিটি পদক্ষেের মাধ্যমে আমরা ইস্পটিটিউটের আরো কাছে প্পীছে যাচ্ছি...এই ব্যাপারটা আমি ভেতরে ভেতরে অনুভব করতে পারছি। অবশেষে আমরা সব প্রশ্নের জবাব পেতে যাচ্ছি এবং খুব সম্টবত মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমাদের জীবনের সবচেয়ে শক্ত লড়াইয়ের। কিষ্ভু আমাদের কৌতৃহন অনেক তীব্র আমরা কারা? কিভাবে তারা আমাদেরকে বাবা-মা’র কাছ থেকে নিয়ে আসলো? কে আমাদের শরীরে এভিয়ান ডিএনএ ঢুকালো এবং কেন? আমাদের বাবা-মা কে, এই প্রশ্নটা থেকে ইচ্ছে করেই দূরে থাকলাম আমি। জানি না এই সত্যটা সহ্য করতে পারবো কিনা। কিষ্ভ অন্য প্রশ্নबলোর উত্তর পাওয়ার জন্য आমি ব্যাকূল হয়ে आছি। আমি চাই এর সাথ্থে জড়িত সবার নাম জানতে । সেইসাথে তারা কোথায় থাকে, এটাও জানতে চাই আমি।
"এখানে টানেলটার আরেকটা শাখা দেখা যাচ্ছে," আমি বললাম, "আর আমরা ্্যাকবিহীন পথটাই বেছে নিচ্ছি।"

অ্যাঞ্রেল পরম বিশ্বাসে আমার হাত ধরে আছে। গ্যাসম্যান এখনো

কিমাচ্ছে，মাঝে মাঝে এর জন্য হোঁচটও খাচ্ছে সে। ইপি ফ্যাং়্য়র বেন্ট ধরে এ『ర下丅

আমরা ফ্রোরে একটা মরচচ－ধরা গ্রেট খ্রুজজ বেড়াচ্ছি। স্ষপ্নে আমি গ্গেটটা দেথতে পেয়েছি যখন টানেলটা দু＇ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কাজেই গ্গেটটা এখানেই কোথায় থাকার কথা। কিষ্তু কোথাও এর দেখা পেলাম না। আমি থমকে দॉড়़ाলাম，অन্য সবাইও आমার পিছনে থামলো।
＂এথানেই ঢো এটা থাকার কথা，＂आমি নিঃশ্বাস চেপে বলে উঠলাম। দু’চোখ তখন অঞ্ধকারে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কি থাকার কथা，এটা কঈনো চিষ্তা করো না，ম্যাক্স । বরঞ্চ চিন্তা করো কি आছে।

আমি দাঁতে দাঁত পিষলাম। তুমি কি সোজাসুজি আমাকে কিছू বলতে পারো না？आমি ভাবলাম। সবকিছू এত দুর্বোধ্য করে বলার মানে কি？

আচ্ছ，ঠিক आছে। তো এথানে কি আছে？চোথ বষ্ধ করে অনুভব করার চেষ্ঠা করুলাম কোথায় আছি আমি । নিজেকে নিরেট গর্দভের মত মনে হলো।

তারপর आমি সামনে পা বাড়ালাম，তখন্নো চোখ বঙ্ধ করে বুঝার চেষ্টা কর্যছ আমাদের কোনদিকে যাওয়া উচিত। হঠাৎ মনে হলো，আমার এখন থামা উচিত। তাই আমি থামলাম এবং নিচের দিকে তাকালাম।

আমার পায়ের নিচে এবটা বিশাল মরচে－ধরা প্ৰেটের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

বাহৃ，ঢुমি ঢো জোশ，নিজেকেই বললাম জাম ।＂এদিকে আসো，＂আমি সবাইকে ডাকলাম।

গ্গেটটাকে সহজেই গোলা গেল। ফ্যাং，ইপি ও আমি মিলে একটা টান দিতেই এর ד্র ঝররার করে ঝরে পড়লো। আমরা এটাকে একপাশে সরির়ে রাখলাম।

এর নিচেই একটা ম্যানহোল। आমি এটার এক প্রাষ্তে নামলাম। ঢারপ র निউ ইয়ক্ক সিটির পয়ষনিষ্ষাশন প্রণালীর দিকে যাত্রা তরু কর্রলাম।

कि ভাগ্য।
শেষ পর্যন্ত，কঠ্ঠস্বরটাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হলো। করতেই হলো। আমি কি মারা যাব？এটাই কি এ সবকিছ্রু উল্লেশ্য？

একটা বড়সড় যষ্র্রণাদায়ক বিরতি।
তারপর কধ্ধস্বরটা জবাব দেয়ার সিদ্ধাד্ত নিল। शा，ম্যাক্স，जूমি মারা যাবে। পৃথিবীর অन্য সবার মত তুমিও মারা যাবে।

ধন্যবাদ，কনফূসিয়াস।

## অধয†য় ১২২

আমরা একে একে নামতে তরু করলাম এবং ফূট দুয়েক প্রশস্ত এক কিনারায় এসে দাঁড়ালাম । এই কিনারার নিচেই নোংরা পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।
"ওয়াক! थু," বললো নাজ। "কি জঘন্য! এখান থেকে বের হবার পর আমি ডিসইনষ্যাকট্যান্ট দিয়ে গোসন করতে চাই।"

অ্যার্জেন তাব্র শার্টের নিচে সিলেস্তেকে ঢুকিয়ে রাখলো ।
"ম্যাক্স?" গ্যাসম্যান বললো । "ওতুলো কি, উম, ই"দूর ?"
চমৎকার । "श্যা, ওঔেলোকে তো ই"দूর্র বলেই মনে হচ্ছে। খুব সম্টবত ধেড়ে ইঁদুর," आমি তড়িঘড়ি করে বললাম, প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছি নেকু মেয়েদের মতো তারস্বরে চিৎকার না করার ।
"জিসাস," ইগির গলায় একরাশ বিরক্তি। "তোমার কি মনে হয় ওরা পার্ক বা ওই জাতীয় কোথাও থাকবে।"

আমাদের সামনে টানেলটা চারটি পথে বিভক্জ। কিছ্মঙ্মণ ইতস্তত করে आমি বামদিকের পথটাই বেছে নিলাম। বেশ কয়েক মিনিট পর, পুরোপুরি বিড্রাষ্ত হয়ে জামি হাঁটা थামিয়ে দিলাম।

श্যালো, কঠঠষ্র? आমি ভাবলাম।দয়া করে একটূ সাহাय্য করো ।
কষ্ঠস্থরটা আমার কথার জবাব দেবে, এই আশা করছিলাম না। আর করলেও উష్টট কিছ్ইই বলবে।

নিচের দিকে তাকিয়ে ভিরমি ঝাবার জোগাড় হজো আমার। পয়ঃনিষাশন প্রণালীর উপরে একটা শ্גচ্ছ প্রাটফর্মে आাম দাঁড়িয়ে আাছি। ইচ্ছে হচ্ো জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি। আমার পায়ের নিচেই आরেকটা ম্যাক্স বেকূবের মতো তাকিয়ে আছে আর দলের বাকি সদস্যদের দৃষ্ঠিও আমার ওপর নিবদ্ধ। ফ্যাং হাত বাড়িয়ে অন্য ম্যাঙ্গের হাত ধরলো। আমি ব্যাপারটা অনুভব করতে পারলাম ক্কিম্ভ কেউ তো আামার সাথ্থে নেই ।

কঈন ত্মম আমাকে বিশ্বাস করতে খরু করবে, ম্যাক্স? কষ্ঠম্বরটা বলন্নে। কখন ত্রি নিজেকে বিশ্বাস করবে?
"হয়তোবা তখন যখন আমার নিজ্রেকে সম্পূর্ণ উন্মাদ মনে হয় না," আমি দাঁত কিড়মিড় করে জবাব দিলাম ।

তোক গিনে আমি কিঘ্রটা ধাতস্হ হওয়ার চেষ্টা চালালাম । তারপর আবারো শ্বচ্ছ পাটফ্র্মের দিকে দৃষ্টি দিলাম।

आমি দেঋতে পেলাম মৃদু आলোয় আলোকিত আমাদের ফেলে আসা

পথ, অনেকটা যেন সরলরেথার মত এগিয়ে গেছে। এরপর এই সরলরেখার ন্যায় আলোকিত পথটি টানেলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলো যেনবা কোন নিওন সাইন হয়ে আমাদের পথ দেখাচ্ছে।

দ্রুত একবার উপরের দিকে তাকালাম কিষ্ট স্রেফ জঘন্য হনুদ টাইলের সেই খিলানই দেখতে পেলাম যা কোন গ্থাস সিলিং দ্বারাও আচ্ছাদিত নয়।

ফ্যাং তখनো আমার হাত ধরে খুঁত্যে খুঁটিয়ে আমায় দেখছে।
आমি তার দিকে তাক্য়ে একটা ন্জিতিত হাসি হাসলাম। "আমার দিকে এভাবে উদ্দিগ্ন হয়ে তাকাতে তাকাতে তোমার নিচয় বিরক্তি ধরে গেছে।"
"ব্যাপারটা এখন কিছ্রুট একঘেয়ে লাগছছ," সে বললো। "তা, কি হয়েছে?"
"আমি তোমকে এমনকি ব্যাষ্যাও করতে চাই না," কপালের ঘাম মুছে বললাম आমি। "বললে जूমি आমাকে কোন পাগলাগারদে দিয়ে আসবে।"

आমি आবারো সবাইকে পথ দেষিয়ে সামনে নিয়ে চললাম। টানেলের কিছू অংশ যূদू आলোয় আলোকিত, आবার কিছू অংশ অক্ধকারে আছন্ন । কিষ্ভ কখনো নিজেকে অনিচ্চিত কিংবা পথভ্রষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে না এবং বেশ কিছ্ূটা পথ অতিক্রম করার পর, জামি आবারো থামলাম। কারণ মনে হলো এখন থামার সময় হয়েছে।

そদুরের কিঁচকিঁচ শব্দ অগ্রাহ করে আমরা যখন চারপাশ দের্খছি তথন आমি বুঝতে পারলাম এখানে আমদের উপস্ছিতির কারণ।

একটা স্যযয়ার দেয়ালের সাথে, প্রায় দেখাই যায় না এমনভবেে লাগানো একটা ধূসর ধাতব দরজা
"আমরা এসে পড়েছি, বঞ্দূরা।"

## অ ধJ†য় ১২৩

খুব বেশি উত্তেজিত হয়ো না । কারণ দরজাটা লক করা ।
"ঠিক আছে, বক্ধুরা," আমি নরম গলায় বললাম । "কেউ কি মনের মাধ্যমে দরজার লক খুলতে পারবে? জলদি বলো ।"

কেউ পারে না ।
"ডাহলে ইগি এদিকে আসো ।" আমি সামনে থেকে সরে ইগিকে দরজার কাছে নিয়ে আসলাম। তার হাত দরজা হাতড়ে বেড়ালো, অনুভব করলো এর কিনারা, তারপর কি-হোলে ঋুঁজতে লাগলো। যেনবা কেউ একজন এখনই একটা চাবি নিয়ে হাজির হবে ।
"ঠিক আছে," ইগি বিড়বিড়িয়ে বললো । সে তার পকেট থেকে তালা খোলার সরঞামাদি বের করলো। यদিওবা আমি এটা দু’মাস আগে চিরদিনের জন্য বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছিলাম যখন সে বাড়িতে আমার আলমারির দরজার লক খুলে ফেলেছিন ।

বাড়ি। এটা নিয়ে আর ভেবো না । তোমার এখন আর কোন বাড়ি নেই। এখন ডূমি গৃरহীন।

অতি সস্ত্যপণে ইগি একটা সরঞ্রাম বেছে নিল, তারপর সেটা পরিবর্তন করে অন্য আরেকটা বাছলো । অ্যাৰ্রেল শক্কিত চোথে ইঁদুরদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং ঘন ঘন নিজের দেহের ভার পরিবর্তন করছে। ইদুরখুলো কেন জানি আমাদের ব্যাপারে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।
"ওরা নিষ্চিত আমাদের কামড়াবে," অ্যাঞ্রেন আমার হাত জোরে চেপে বললো। সে তার শার্টের নিচে লুকানো সিলেস্তেকে মৃদু চাপড় দিয়ে দিয়ে যেন সাহস জোগাচ্ছে।"আমি তাদের মনের কথাও বুঝতে পারি।"
"नা, সোনামনি," আমি মৃদুস্থরে বললাম । "তারা आমাদের দেখে ভয় পেয়েছে। তারা তো আগে এত বিশাল, কূৎসিত...কোন প্রাণী দেখে নি। তাই তারা একট্দ কৌতূহনী হয়ে উঠেছে।"

আমাকে সে সুন্দর একটা হাসি উপহার দিলো । "তাদের চোনে আমরা আসলেই কূeসিত ""

পাক্কা তিন মিনিটে ইগি লকটা খুলে ফেলনো যা একটা ব্যক্তিগত রেকর্ড। এর আগে আমার আনমারির তিনটা নক খুলতে ওর সাড়ে চার মিনিট লেগেছিল ।

দরজার কোন হাতল না থাকাতে আমি, ইগি ও ফ্যাং মিলে এর প্রান্ত ষরে টানতে থাকলাম। शীরে शীরে ভারি দরজাটা খুলে গেল।

আমাদের সামনেই একটা লমা, অঙ্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি। নিচের দিকে নেমে গেছে।
"এটাই বাকি ছিন," ফ্যাংয়ের বিড়বিড়ানি ওনা গেল। "একটা পাতাল अভ্মিমী সিড়̣ ।"

ইগি শব্দ করে নিঃঃ্বাস ছাড়নো। "ডুমি আগে যাও, মায়্স।"
आমি সিंড়ির প্রধ্ম ধাপে পা রাथলাম।
এষন পেকে তোমাকে একনা একলাই সব কিছ্ সামলাতে হবে, মাক্স, आমার ভেতরকার কঠ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। পরে কथা হবে।

## অ ধ丁†য় ১২8

 ＂সবাई পা চালাఆ，＂आयि সবার উc্লেশ্য বলबাম।
 লৌতগাজনকতাব，आমর্木া সবাই অभকারে ভালোই দেথি। বিশশষ করে ইপि।

 তেমন बোন মাথাयাথা ছিন না।
＂कि করजো，এ ব্যাপার তোমার कि কোন ধার্ণা जা巨ে？＂ख्याश নরম




 বলलো ।

आমি কিছুটা উদ্বিন্ন বোধ করলাম ।＂कित্ত কঠ্ষরটার কशা जো এখন পর্यण एলে এসেছে，তাই না ？＂

লেষ পর্য্য সিঁড়িন ঢनায় এলে হাজির হনাম।＂এসে পড়েহি，＂আমার বুক ধুকপুক ক্রাছ，
＂তোমা木 সামনেই একটা দেয়াল，＂ইণি বলเো।

 তারभর এұটা হাত্ের।＂দরজ，＂आমি বলনাম।＂ঢোমাকে आবার প্রয়োজন হতে পারে，ইপি।＂
 रानूয়া．．．দরজাট भूलে গেল।


 नডूন অडिछ্ঞण ।

नিজেকে মনে হচ্ছে এলিস ইন ওয়াড্ডারল্যাড-এর এলিস যে কিনা এইমাত্র থরগোশের গর্ত্রে পড়েছে। आমি সামনে এশুলাম, আমার পা ডুবে গেन ভারি একটা কার্পেটে। शা, ঠিকই তনেছো, কার্পি।

হানকা আলোয় আমি আরেকটা দরজার সক্ধান পেলাম। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপতত কাঁপত আমি দরজাটা খুলनাম।

সবকিচूকেই কেন জানি খুব সোজা মনে হচ্ছে। একট্দ বেশিই সোজা
आমরা দ্মিতীয় দরজজাটা পার হনাম, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম।

আমরা একটা ল্যাবের মাঝখানে আছি। ঠিক স্কুলের সেই ল্যাবের মতো একটা ল্যাব।
"আমরা ইস্িটিউটে এসে পড়েছি," आমি বললাম।
"উম, এ কি কোন ভালো সংবাদ?" গ্যাজি জিজ্ঞেস করলো।

## অধア†য় ১২৫

"ধ্যাততারিকা," ফ্যাং হতভম্ব হয়ে বললো ।
আমার চেয়ে উঁচू উঁদू কम্পিউটারে পুরো জায়গাটা পরিপূর্ণ। আর টেবিলে রাখা দরুণ দারুণ সব ল্যাব সরজ্ৰামাদি। বেশ কয়েকটা বোর্ড ভরে আছে বিভিন্ন নকশায়...মাথা ব্যথার সময় এ৩লোই দেখেছিলাম আমি। যক্ত্রপাতি থেকে একটা মৃদু অু্রনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

টেবিলের মাঝখান দিয়ে আমরা পথ্থ করে এশ্তলাম, চেষ্টা করতে থাকলাম এ সবকিছ্ূ মনে গেঁথে নিতে। আমি জানি এ বিন্ডিংয়ে ইরেজার আছে। আমি যেন তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি।

তথনই আমি কম্পিউটারটা দেখতে পেলাম । ওটা কোন কারণে বন্ধ করা হয় নি, ওর स্কিন থেকে উজ্জ্বল আভা বের হচ্ছে। এটার মাধ্যমেই অনেক কিছू জানা যেতে পারে...আমাদের অতীত, আমাদের পিতা-মাতার হদিস ও যাবতীয় আনুষগ্গিক ইতিহাস ।
"ঠিক আছে, বক্ধুরা," আমি আস্তে করে বললাম। "চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নজর রাখো। মনে রেখো, ব্যাপারটা খুব ঢुরুত্বপূর্ণ। জামি চেষ্টা করছি কম্পিউটারটা হ্যাক করতে।"

আমি কাউন্টারের সামনের টুলে বসে মাউস আঁকড়ে ধরলাম।
পাসওয়ার্ড ?
अস্থির হয়ে আমি আগ্গুল జূंটাতে লাগলাম। পাসওয়ার্ড তো যে কোন কিছূই হতে পারে, আমি ভাবলাম ।

আমি টাইপ করা అরু করলাম ।
আমার ব্যর্থতার ইতিহাস বলে তোমাদেরকে বির্তক্ত করবো না। তবে आমি কৃতজ্ঞ এ জন্য যে তিনটা ভূম পাসওয়ার্ড দেয়ার পরও সিস্টেম আমাকে মক করে দেয় নি। কিক্ত সুযোগ পাওয়ার পরও 'স্কুল,' 'বেচেন্ডার,' 'মা,' 'ইরেজার' এবং আরো বেশ কয়েকটা শব্দ কোন কাজেই আসলো না।
"এর কোন মানে নেই," আমি হতাশ হয়ে বলনাম ।
"কি সমস্যা, ম্যাক্স?" নাজ আমার পাশে এসে বললো ।
"এই পাসওয়ার্ড কোনভাবেই ক্র্যাক করতে পারছি না । শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার জন্যই কি আমরা এত্ত দূর এসেছি? কত বড় হারু আমি! ভাবতেও কষ্ট नाभছ!"

নাজ आরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। মনিটরটা সে এমনভাবে ঘুরালো যাতে

ভান্েো করে তা দেখতে পারে। ক্ষিনের লেখা পড়তে নাগলো সে। আমার ইচ্ছা করহিন তাকে ঠেনা মেরে সরিয়ে দিতে，কিন্নি ৫র প্রতি এত রুঢ় হতে মন চাইলো না ।

নাজ তার চোথ বন্ধ করলো ।
＂नাজ？＂আমি ডাকলাম তাকে ।
সে তার হাতটা মনিটরে রাখজো，যেনবা মাপজ্জোক করে দেঋছে।
＂হ্যালো？＂आমি বলनাম ।＂কি করছো তুমি？＂
＂উম，বড় হাতের এক্স，একটা／，ছোট হাতের এন，বড় হাতের পি， নাম্বার সাত，বড় হাতের ও，বড় হাতের এইচ，ছোট হাতের জে এবং নাম্বার চার．．．এই কয়টা দিয়ে চেষ্টা করে দেথো，＂সে ফিসফিসিয়ে বললো ।

আমি তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। রৃমের অন্যপাশ থেকে ফ্যাং আমাদের তাকিয়ে আছে এবং তার চোখে চোঈ পড়লো আমার ।

তড়িঘড়ি করে আমি তার কথামত সবকিছূ টাইপ করলাম। পাসওয়ার্ড বক্সে অক্ষরুলোকে বিন্দুর আকার ধারণ করতে দেখলাম আমি ।

এন্টারে চাপ দিলাম आমি এবং কম্পিউটারে যেন প্রাণ－প্রতিষ্ঠা হলো। কিনের বাম দিকে বেশ কয়েকটা আইকনের দেখা মিললো ।

আমরা ভেতরে ঢুকতে পেরেছি।

## অ ধア†য় ১২৬

আমি তথনো নাজের দিকে তাকিক্যে আছি। সে ধীরে ধীরে তার চোধ দুটো খুললো। প্রসন্ন হাসিতে ভরে আছে তার সারা মুখ।"‘াজ হয়েছে?"
"হা, কাজ হয়েছে," আমার বিশ্মিত স্থীকারোক্তি। "তুমি এটা কিতাবে পেলে?"
"কम্পিউটারের মাধ্যনে," সে খুশিমনে বললো। "যখন आমি ওটা স্পর্শ কর্রলাম তখন দেখতে পেলাম যে এখানে কাজ করে তার জ্বলজ্যান্ত ছবি। এক नानচूलো মহিনা এখানে কাজ করে। মহিলা প্রচুর কফি খায়। সে পাসওয়ার্ডটা টাইপ করল্েো आর आমি যেন তা ডেত্রে ডেতরে অনুভব করতত পারলাম।"
 তো।" নাজ পাশের চেয়ারে গিয়ে তার হাত রাখলো। সে চোখ বক্ধ করে রাখলো এবং কিছুহ্ষণ পর হেসে উঠলো । "এক টাকলু এখানে বসে। সারাক্ষণ দাঁত দিয়ে নथ কাটে সে । কালকে ও আগে-ভাগেই বাসায় চনে গেছে ।" চোখ খুলে সে আমার দিকে হাসি মুথে তাকালো। "এথন আমি এক নতুন প্রতিভার অধিকারী! জোশ!" সে উৎফুল্প কণ্ঠে বলে উঠলো।
"थूব ভালো খবর, নাজ," आমি বললাম। "丁াছাড়া, जूমি এখানে আমাদের চামড়াও বাঁচিত্যেছো।"

आমি শেষ পর্য্ত কম্পিউটারটাতেই নিজের মনোযোগ নিবদ্ধ করনাম। আইকন্ুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে আমি রাইট ক্রিক করে এঞ্সপ্পোরার
 आমি।

তারপর, ওহু, ঈশ্বর...একের পর এক ফাইলে ক্কিন ভরে যেতে লাগলো।
কি-বোর্ডের ওপর দিয়ে আমার আনুলের ঝড় বয়ে যেতে নাগলো। নাম, তারিখ ও আরো অনেক কিছू লিঞে চেট্টা চালিয়ে গেলাম কোন একটা যোগাযোগ বের করার।

সৃষ্টির ইতিহাস। নামটা দেণে কৌতূহনী হয়ে উঠলাম, সাথে সাথে ক্রিক কর্রলাম ওটাত। এক নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে নাগলাম আমি, এক সময় হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

আমি দেখলাম আমাদের নাম, হাসপাতানের নাম, শহরের নাম...এমনকি আমাদের বাবা-মা’র নামও। তারপর নামের পাশে মানুষের ছবিও দেখতে

পেলাম। এরাই কি আমাদের বাবা-মা? তাই-ই তো হওয়ার কথা । ওহৃ, ঈশ্বর, ওহ্ ঈশ্বর। এই তথ্যই आমরা খ্ৰুজছিলাম!

আমি প্রিন্টে চাপ দিলে একের পর এক কাগজ বেরিয়ে আসতে লাগলো।
"কি করছো তুমি?" ফ্যাং কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো।
"মনে হয় আমি কিছ్ এক্টা খুঁজে পেয়েছি," এক নিঃশ্বাসে বললাম তাকে। ভালো করেইই জানি এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ সব তথ্য পড়ার মড সময় আমাদের হাত নেই। "আমি এঞেনো থ্রিন্ট করে ফেম্নছি, তারপর আমরা এখান থেকে ভাগবো। তুমি সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো।"

প্রিন্টার থেকে आমি কাগজঔলো হাতিয়ে নিতে থাকনাম, তারপর ভौজ করে আমার সব পকেটে চूকালাম। জানি না কি পরিমাণ কাগজ এখানে আছে उবে এক সময় প্রিन্টার থামলো। প্টে ফেটে যাচ্ছে সবাইকে সব কিছू খুলে বলার জন্য, কিষ্ভ চূপটি মেরে রইলাম আমি। রীতিমত ঠৗৗটটে কামড় মেরে নিজেকে থামাতে হলো।
"চলো, চলো!" आমি শক্কিত কঠ্ঠে বলে উঠনাম। "চলো ভাগি এথান থেকে!"
"উহ্, এক সেকেড্ড, ম্যাঙ্স," গ্যাসম্যান্নর কঠ্ঠ যথেষ্ট অড্ুত শোনাচ্ছে।

## অ ধ丁†য় ১২৭

ফ্যাব্রিকের কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা দেয়ালের পালে গ্যাসম্যান দাঁড়িয়ে আছে এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে কাপড়টা একপাশে সরিয়ে রেখেছে। সীরে タীরে আমরা সবাই তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

यूंট দুয়েক দূরত্রে থাকতেই আমার হুদস্পন্দন যেন বঙ্ধ হয়ে গেল। চিৎকার থামানোর জন্য आমি মুখে হাত চেপে ধরনাম। তবে অ্যাজ্রেন ঠিকই চিৎকার দিলো，একসময় ফ্যাং এসে তার মুখ চেপে ধরলো।

পর্দার পেছনেই একটা গ্ধাসের দেওয়াল। অবশ্য，সেটা কোন সমস্যা না।
কিষ্ভ গাসের পিছনে আরেকটা ল্যাব রুম । ওখানে আছে ন্যাব স্টেশন， কम্পিউটার এবং．．．খাচা।

ঐ খাঁচায় ঘুমন্ত কয়েকটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। কঠঠামোঔলো দেখতে বাচ্চাদের মতো।

ডজন ডজন বাচ্চা।
র্রপাত্তরিত বাচ্চা।
ঠিক आমাদের মতো।

## অ ধ J $\ddagger$ য় ১২৮





भালের দেয়ালটা গুলে গেন এবং আयরা পা টিপে টিপপ এর ভেতেরে প্রবেশ করলাম ।



 মচে হচ্ছে জামার মপজ বে কোন সময় ख্টে ব্যেত পার্র।

 এঙ্যপেরিমেট্টের মধ্যে প্খু আমরা ও ইরেজাররাई সফন্ন হিসেবে প্রমাণিত







 भाশ কির্রে জাবার্যে কিমাত্ত নাগলো।
 थाবা आরো जালো করে পর্যবেক্কণ কর্রার সময় आরেকটট জিनिস বের্রিত্রে आসলো। এটার মানুব্রে মচেে অাশুন आাছে।



কৃত্ত," অ্যাঞ্রেন ফিসফিসিয়ে বলনো। "তোকে একদম টোটো’র মতো লাগছে। উইজার্ড অফ দ্য ওজ-এর টোটে ।"

আমি নাজের দিকে এগিক্যে গেলাম। সে श্থানুর মত একটা খাচার সামনে দাঁডড়িয়ে আছে। आমি ভেতরে তাকালাম।

এই প্রাণীটার ডানা আছে।
ফ্যাং়্যের সাথে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো এবং সেও আমাদের সাথে এসে যোপ দিলো। পক্ষী শিফটাকে দেখার পর দীর্ঘশ্পাস ফেলে মাথা নাড়লো সে। आমি তার চোথে বিষন্নতা দেখতে পেলাম। शুব ইচ্ছা হলো ফ্যাংকক জড়িয়ে ধরে সাষ্ত্না দিতে। কিষ্টু আর সেটা আর করা হয়ে উঠলো না।
"তুমি ভালো করেই জানো, আমরা সবাইকে বাঁচাতে পারবো না," সে নরম গলায় আমাকে বললো।
"আমার তো পুরো পৃথিবীটাই বাঁচানোর কथা, মনে আছে?" আমি ফিসফিসিক্যে জবাব দিলাম। "এদের দিব্যেই না হয় ৩রু করা যাক।"

এই তো, ম্যাক্স, কষ্ঠষ্মরটা বললো। এই-ই হচ্ছে তোমার এবং ফ্যাংয়়র মধ্যে ত্যাৎ।

থবরদার! ফ্যাং সম্বক্ধে উন্টাপান্টা কিদ্ম বলবে না, আমি ভাবলাম। সে সাধারণত ঠিকই বলে। এবারও খুব সম্টবত ঠিক বলছছ।

সবসময় সঠিক হওয়াটা বেশি চরুত্ণ্পপূর্ণ নাকি সবসময় সঠিক কাজ কর্াটা বেশি ওরুত্রপ্রূর? এ দूটার মধ্যে বে কোন একটা বেছে নেয়া খুবই कठिन।

যাই হোক। এখন আমি অত্যম্ত ব্যস্ঠ आছি। "খौচার বাঁधন গোলা ওরু করো," আমি ইগিকে ফিস্সফিসিয়ে বললাম। সে এই একই কथা গ্যাসম্যানকে ফিসফিসিয়ে বলল্লো এবং এভাবেই চনতে থাকলো।

আমি একটা খौচা খুমে ভেতরের প্রাণীটাকে জাগিয়ে তুললাম। "পালানোর জন্য প্রস্তুত इఆ," आমি ফিস্িসিয়ে বললাম তাকে। "আমরা তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর্রে নিয়ে যাবো।" বেচারা বাচ্চাটা কোনকিছू না বুঝে আমার দিকে তাক্কিয়ে রইলো।

বেশ কয়েকটা প্রাণী ইতিমধ্যেই জেগে গেছে। তারা খাঁচায় মুখ ঠেকিয়ে অদ్కए ধরণণে আওয়াজ করছে। आমরা তড়িঘড়ি করে একের পর এক দরজা খুমে দিতে লাগলাম। অবশেশে বেশির ভাগ বন্দীকেই মুক্ করতে সমর্থ হলাম আমরা, তারা এখন খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাবের সদরদরজার দিকে ভীতি ও

সন্দেহের দৃষ্ঠিতে তাক্কিয়ে আছে।
একটা খঁচায় একজন বয়ক্ক বাচ্চাকে দেথনাম আমি। তার দেহের গঠন দেথে মনে হলো সে একজন মেয়ে। মেয়েটার ডানা আছে...দেখতে পেলাম তার দেহের পাশে ডানাদুটো ভঁজ করে রাথা।

आমি তাড়াতাড়ি থাঁচার দরজা খুলে দিলাম। তবে তার কথা তনতে পেয়ে बीীতিমত বিস্মিত হলাম।
"কে তূমি? জার কেনইবা এ৩লো করছো?" সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করন্ো।
"বাচ্চারা थাঁচায় থাকে না," आমি তাকে বললাম। তারপর উচ্চকধ্ঠে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, "চলো, জায়গাটাকে উড়িয়ে দেই।"

## অ ধ J†য় ১২৯

"এদিকে!" নাজ রুপাত্তরিতদের ল্যাব থেকে বের করে নেয়ার জন্য বললো। "उয় পেয়ো না ।"
"আমি গলার আওয়াজ ઉনতে পাচ্ছি," ইপি বললো। "তাই, ভয় পাওয়াই উচিত।"
"হাঁটো, হাঁটো!" आমি নির্দেশ দিলাম। आমার বুক খুকপুক করছে...এ কি করছি आমি? এ সব বাচ্চাদের কি आমি ঠিকমত দেখতাল করতে পারবো? আমি তো আমার দলকেই ঠিকমতো চালাতে পারি না।

ব্যাপারটা নিয়ে জাগামীকালকে চিষ্তা কর়া যাবে।
"নাজ! ফ্যাং! অ্যাধ্রেন!" आমি ডাক দিলাম। "বাইরে, বাইরে, বাইরে!"
তারা আমাকে পাশ কাট্টিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো, এবং তারপর আমরা প্রথম দরজাটা পার হয়ে ভারি কার্পেটে আচ্ছাদিত ফ্যেরে এসে দूকলাম। "সিঁড়ি দিয়ে উপরে!"

ইগি আমাকে সতর্ক করে দেয় নি। তবে আমি অনুভব করতে পারলাম যে আমাদের দলটা যে কোন সময় ষরা পড়তে পারে। এবং সেটা খুব একটা ভানো অভিজ্জতা হবে না।

আগে-ভাগেই পরিকল্পনা করো, ম্যাক্স । চিন্তা করো সবকিছু।
ঠिক বলেছে, কঠ্ঠম্বর। ঠিক আছছ, প্রথমে সিঁড়ি, তারপর পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী...বনতে গেলে আমি সবাইকে ঠেলে-ל্ֵলে সিंড়ি দিয়ে তুলতে লাগলাম। একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে ক্ূঁকড়ে বসে রইলো। আমি তাকে কাঁধে তুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলাম। এক লাফে দুই ধাপ পার হচ্ছি। আমার মাথায় ইতিমধ্যে বের হবার রাস্তার চিত্র আঁকা হয়ে গেছে।

সামনে ফ্যাং টানেলে বের হবার দরজা খুললো, আমরা সবাই তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে আসলাম। সজীব, সত্জে আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এলাম গরম, ভ্যাপসা আবহাওয়ায়।
"আমরা কোথায় জছি?" মুক্ত হఆয়া সেই পল্ষী বালিকাঢি জিজ্ঞেস করন্ো। তার বয়স খুব সম্টবত দশ বছর আর মুক্ত হওয়া সবার মধ্যে সে-ই মনে হয় একমাত্র কথা বনতে পারে।
"এক বিশাল নগরীর निচের পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীতে," আমি সংক্ষেপে ऊাকে বললাম। "মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্য আমরা সবাই বাইরে বের इচ्ছि।"
"এথনো বাইরে বের হও নি," পেছন থেকে আরির হিসহিসানি শোনা গেল। "প্রথমে আমাদের কিছ্ম আলাপ করা দরকার, ম্যাক্সিমাম। ঢूমি এবং আমি মিলে। পুরনো সময়ের খাতিরে।"

## অ ধ丁†য় ১৩০

आমি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেথতে পেলাম মেয়েটার চোখও ভয়ে বড় বড় হতে ৮রু করেছে। সে-ও কি আর্রিকে চেনে? আমি তার হাতে আমার কাঁধের ভীত বাচ্চাটাকে ধরিয়ে দিলাম, তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম।
"আবারো ফিরে এসেছো? তা, ভুমি এथানে কি করছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমি তো ভাবলাম আব্বা বোধহয় তোমাকে বেতাচ্ছেন।"

आরির হাত মুঠাবদ্ধ হয়ে গেল।
আমার সময় দরকার। এক হাত পিছনে নিঢ্যে আমি সবাইকে ইশারা দিলাম দৌড় দেয়ার জন্য। "তো কি ঘটেছিল, আরি?" ঢার মনোযোপ আমার ওপর রাখার চেষ্ঠা চালিত্যে यাচ্ছি আমি। "জেব যখন আমাদের নিয়ে পালালো তখন কে তোমাকে নালন-পালন করনো?"

তার চোখদু"টো সরু হয়ে আসলো। "বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে চিষ্তা করো না; आমি দ"্ম লোকদের হাত্ই ছিনাম । সবচেয়ে সেরা মানুষদের হাতে।"
 অনুমতি দিয়েছিল নাকি তার অনুপস্शিতিতে কেউ একজন তোমাকে জোর করে ইর্রেজার বানিয়ে দেয় ?"

आরির পেশিবহুল দেश রাগে থ্রথর করে কাঁপছে।"তাতে তোমার কি? তूমি जো নিষ্ঠু, একজন সফল রিকমবিन্যাট। আর आयি তো কেউ না, মনে आাছ? आयি সে-ই ছেলে যাকে ইচ্ছে করে পেছেে ফেলে আসা হর্যেছিন।"

आমাদের সাথে এতকিছू করার পরఆ, आরির জন্য কেন জানি একটু মায়া লাগলো। সে ঠিকই বলছে... ক্ষু থেকে পালিয়ে যাবার পর তার ব্যাপারে একদ্দুও ভাবিনি আiি। জেব কেন তাকে ফেলে রেথে এলো কিংবা তার কি ঘটলো, এ নিয়ে আমি মোটেও চিব্তিত ছিলাম না।
"কেউ তোমার ওপর বিশ্রি পরীশ্শা চালিয়েছে যখন তোমাকে রক্ষা করার জन্য জেব ছিল না," जামি মৃদু কণ্ঠে বললাম ।
"হপ করো!" ঘেউ ঘেউ করে উঠলো সে। "তুমি কিচ্মু জানো না! একটা ইটের মতোই আহাম্মক ত্রি!"
"शয়তোবা না। কেউ একজন দেখতে চাচ্চিন একদম শৈশবকাল থেকে ఆরু না করনে ইরেজারদের आয়ু বাড়ে কিনা," आমি বলতে থাকলাম। आরি এখন কাঁপছে, তার হাত একবার মুষ্ঠিবদ্ধ হচ্ছে আবার গুলছে। "তোমার তখন य्याभ्भियाय-र०

বয়স ছিল তিন বছু। তারা তোমার দেহে ডিএনএ ঢূক্যেয়ে তোমাকে বানিয়ে দেয় একজন সুপার ইরেজার । ঠিক বলেছি?"

হঠাৎ করেই মুঠো পাকিয়ে আরি আমার ఆপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার রিক্সেক্স ভানো হওয়া সত্ত্রেও সে আমার গালে প্রচ জোরে ঘুষি বসিয়ে দিতে সমর্থ হলো। আমি টানেলের দেয়ানে গিয়ে পড়নাম।

জোরে শ্বাস নিলাম आমি, মনে মনে তখন মারামারি করার জন্য প্রস্দুতি নিচ্ছি। জেব আমাদেরকে মারামার্রির বেশ কিছ্হ কৌশল শিখিয়েছিল। এর মধ্যে একটা হচ্ছে, কঈনো ন্যায়সগ্গত ভাবে মারামারি করো না...কারণ এভাবে জয়লাভ করা সম্ভব না । বরঞ্চ ব্যবহার করো সব ঘৃণ্য কলা-কৌশল। লড়াইয়ে আহত হবে কিংবা ব্যথা পাবে, সেটাও প্রত্যাশা করো । তুমি যদি ব্যথা পেয়ে বিশ্মিত হয়ে যাও, তাহলে পরাজিত হবে।

आমি ষীরে ঘীরে আরির দিকে ফির্রলাম। "বাস্তব দूনিয়ায় এতো দিনে হয়তোবা ঢুমি ক্সাস টু’তে পড়তে," মুত্বে রক্েের নোনা স্বাদ পেয়ে বললাম। "यদি জেব তোমাকে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে রক্ষা করতে পারতো।"
"বাস্তুব দুনিয়ার বাসিন্দারা তোমাকে উদ্টট প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করে হয়তোবা মেরেই ফেনতো।"
"আর তুমি...জানি কি?" आমি অভিনয় কর়ছি বিভ্রান্ত হবার। "স্বীকার করে নাও, आরি। তুমি স্রেষ একজন বিশালদেহী, লোমশ সাত বছরের বাচ্চাই নও। তুমি আমার চেয়েও বেশি উদ্জট এক প্রাণী। আর তোমার নিজের বাবাই এটা घটতে দিয়েছেন।"
"চূপ করো!" आরি হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠনো ।
তার জন্য মায়াই লাগলো।
তবে এটা স্রেফ কয়েক সেকেডেরের জন্য।
"দেথো, আরি," আমি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ভপ্গিতে বললাম, তারপর হঠাৎই একটা দশাসই লাথি কষিয়ে দিলাম ওর বুকে। এই লাথি থেয়ে যে কোন সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্ভে আরি স্রেফ এক পা পিছালো।

তবে আরো সঠিক ভাবে বলতে গেল আাধা-পা পিছালো।
আমার গলা চেপে ধরনো সে, জার আমি চোথে অন্ধকার দেখতে नाগলাম। তারপর আমার পেটে সে দুপদাপ কিছ্ ঘুষি বসিয়ে দিলো। আরি একটা ষাঁড়ের মতোই শক্তিশালী। আর মাঁড়ের তো অনেক শক্তিশালী হওয়ার কथा, তाई ना ?
"তুমি आজ আমার হাতে মরবে," আরি গর্জিয়ে উঠলো।

তারপর সে নথর বের করে আমার দিকে ছুটে জাসলো...এবং হঠাৎ করেই পা পিছলালো।

শ্যাওলাযুক্ত টানেলে তার জুত পিছূলিয়ে গেল এবং ধপাস করে মাট্তিতে পড়লো সে। প্রচ৫ জোরে আঘাত পাবার কারূণে সে কিছুষ্ণ চিৎপটাং হয়ে उয়ে রইলো।
"ఆদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাও!" आাম ফ্যাংকে চেচচত্যে বললাম। তারপর आরির রুকে নিজের দেহের সমষ্ত ভার ছেড়ে দিলাম।

आমি নিজের र্রদয়ের ধুকপুক ৩নতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি ভেতরকার আভ্রেনালিন প্রবাহ। মনে পড়লো, সাগরভীরে ফ্যাংকে কি মারটাই না মেরেছিল জারি...জার সে পুরো ব্যাপারটা খুব উপভোগও করেছে।

आরি উঠে বসার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল্ো, চেষ্ঠা করলো আমাকে ঠেনা মেরে ফেলে দেয়ার। জামি দু’হাত দিয়ে তার মাथা জাंকড়ে ধরলাম ।

কিद্জ সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। সে অনেক দ্রాত, आমার চেয়ে কয়েক かণ বেশি দ্রুত।

জারি আবারো আাাকে ঘুষি মারলো। মনে হলো আমার পাঁজরের হাড় ভেজে গেছে। দেথে মনে হচ্ছে, সে আমার হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলতে চাইছে। আমাকে সে এত ঘৃণা করে কেন? সব ইরেজাররা আমাদের এত ঘৃণা করে কেন?
"श্যা, ম্যাক্সিমাম, आমি ব্যাপারটা উপভোগ করছি। आমি চাই এটা দীর্ঘসময় ধরে উপভোগ করতে।"

आমি এখন পরিণত হয়েছি তার ঘুষি প্র্যাকটিস করার ব্যাগে আর এ ব্যাপারে ত্মেন কিছ্ম করারও নেই আমার। বিশ্যাস করতে পারবে না, কি পরিমাণ कিপু হয়েই না পেটাচ্ছে আমাকে ও।

সমূহ ষ্নংসের হাত থেকে যে জিনিসটা আমাকে বৗচচ্ছে সেটা হচ্ছে টানেলের পিচ্ছিন মেঝে।

ঠিক তখনই আরি आবারো ভারসাম্য হারালো এবং আমি পেলাম এক সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগের সদ্যবহহার घট্য়ে তার গলায় লাথি মারলাম আমি। याকে বলা যায়, একটি নিখুঁত লাথি।

আরি নিচের দিকে পড়তে ওরু করলো । আমি তার ওপর াাঁপিয়ে পড়ে তার মাথা आঁকড়ে ধ্রলাম এবং আমরা একসাথে মাট্তিতে পড়লাম। আরি বিশালদেशী হওয়াতে আওয়াজ হলো প্রচఆ, যেনবা এক বস্তা সীসা মাটিতে পড়েছে। ধপাস! আরির ঘাড় যাতে টানেলের কঠিন মেঝেতে জোরে ধাক্কা খায় সেজন্য आমি তাকে চেপে ধরনলাম। কোন একটা বিছু ভাশ্গার বিশ্রি একটা

শব্দে অনুরণিত হতে লাগলো চারপাশ । হতভম্ব হয়ে আরি ও আমি পরস্পরের দিকে তাক্কিয়ে রইলাম।
"जूমি সত্যি সত্তিই আমাকে খুব ব্যথা দিয়েছে," श゙পাতে হাপাতে বললো সে, তার কষ্ঠম্বরে ভয়ানক বিশ্ময়। "আমি তো তোমাকে কখনোই এভাবে আঘাত করতাম না।" তারপর তার মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল, শরীরটাও হয়ে পড়লো নিথর। তার চোঈ দू’টো উলটে যাওয়াতে সাদা অংxাট্দক দেখা গেল।
"ম্যাক্স?" ইগি চেষ্টা কর্ছে শাד্ত থাকার। "কি হয়েছে?"
"आयি...জামি..." आমি ঢোক গিললাম । তথন্নে आরির বুকে বসে আছি, দু’হাত দিয়ে ধরে রেখেছি তার মাথা। "মনে হয় আমি ওর ঘাড় ভেজ্গে खেজেছি।"

आাবারো ঢোক গিললাম आমি। निজেকে হঠাৎ করেই অসুম্থ মনে হচ্ছে। "আমার মনে হয় সে মারা গেছে ।"

## অধア†য় ১৩১

 পায়ের আওয়াজ।

চিন্তা করার মত সময় হাতে নেই।
आমি आরির প্রাণহীন দেহ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম এবং অ্যাজ্রেনের शাত ধরলাম। অ্যাক্রেল ইগিকে ধরে দৌড়াত্তে লাগলো। আমাদের পেছনেই নাজ ও গ্যাসম্যান। সর্বাক্গে ব্যথা করছে, কিষ্ভ তবুও দৌড়াচ্ছি। ফ্যাং ও अनান্য বাচ্চাদের কোন নাম-নিশানা পুঁজ পেলাম না...চারা ইতিমধ্যেই চলে গেছে।
"উড়ো!" আমি অ্যাঞ্রেলের হাত ছেড়ে দিয়ে চেচচিয়ে বললাম। সে তৎফ্মণাৎ ঝটটকা মেরে তার ডানা খুলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দিলো। তার স্মিকার জোড়ায় পানির হৌঁয়া লাগলো, কিষ্ভ সে আবারো উপরে উঠতে সমর্থ হলো। টানেল ধরে উড়ে চনলো সে, তার সাদা ডানা যেন অগ্ধকারে আমাদের পथ দেখিয়ে নিভ্যে यাচ্ছে। এর পরই গেল গ্যাসম্যান, आর তার পিছ্র পিছ্ ইগি।

आমি এবটা গমগমে কঠ্ঠম্বর ઉনতে পেলাম।
"সে আমার ছেলে ছিল!"
জেবের আর্তনাদ টানেলের পাথুরে দেয়ালে লেপে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। হঠাৎ করেই যেন বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেন। आমি কি সত্যিই আরিকে খুন করেছি? সবকিছ্রই কেমন জানি অবাঙ্তব মনে হচ্ছে...স্যুয়ার, ফাইল, রুপাক্তরিত বাচ্চা, আরি...জমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

নাহ, आমি জেগেই আছি।
ঘুরে দাঁড়ির্যে জেবের দিকে তাকালাম आমি। এই লোকটা এক্দা একসময় আমার প্রিয় মানুষ ছিল।
"কেন তুমি এসব করহো?" আমি গলায় সর্বশক্তি ঢেনে চেচচচ্যে বললাম। "কিসের জন্য এই খেনা? এই পরীক্শা? দেথো কি করেহে তূমি ।"

জেব आমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার মনে পড়ে গেল সেইসব দিনের কথা যখন आমি তাকে বাবা হিসেবে ভাবতাম, বিশ্শাস করতাম। তখন তার आসল অভ্গ্রোয় কি ছিল ? এখনই বা ওর আসল অভ্প্প্রায় কি?

হঠাৎ করেই সে তার কথার সুর পান্টে ফেনলো। সে এথন আর চিৎকার

করছে না। "ম্যাক্স, তুমি জীবনের নানা রহস্যের উত্তর জানতে চাও। কিক্জু রহস্যের উত্তর জানতে চাইলেই তো আর জানা যায় না। সবার জন্য ঐ একই কथা প্রযোজ্য, এমনকি তোমার জন্যও। आমি তোমার বক্ধু । কখনো এ কথাটা ভूলো না।"
"জামি ইতিমধ্যেই এ কथা ভুলে গেছি!" চিৎকার করে জবাব দিত্রে ঘুরে দাঁড়ানাম জামি। জেব পেছনে পড়ে রইইলো।
"ডাनদিকে याও!" চেচচচি়ে অ্যাঞ্রেনকে বলनाম आমি। সে आমার কथামত ডানদিকে মোড় নিয়ে টানেলের বৃহদাকার অংশে প্রবেশ করলো।

তার পিছ్ পিছ্ উড়ে যাওয়ার সময় শেষবারের মত এক গগনবিদায়ী আর্তনাদ ৫নতে পেলাম। জেব আবারো তার সুর পাল্টেছে...এথন সে আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। आমি মনের পর্দায় তার রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুধটা দেখতে পেলাম ।
"জ্রম নিজের ভাইকে মেরে ফেলেছে!"

## অ\&丁†য় ১৩২

জেবের ভয়ংকর কথাఆলো বারবার আমার মাথায় প্রতিষ্বনি হতে লাগলো আর প্রত্যেকবার এর মর্মার্থ आরো বিভীষিকাময় মনে হলো আামর কাছে। তুমি নিজের ভাইকে মেরে ফেলেছে । কপাটা কি সত্যি? কিন্ট্ কিতাবে? নাকি এটাও আমাদের পরীষ্ষার এবটা জংশ?

আমরা কোনমতে রাষ্তায় বেরিয়ে আসলাম। ওখানে ফ্যাং আমাদের জন্য অ<পক্ষা কর়ছিল। মনে হচ্চে মে কোন সময় মাথা ঘুরে পড়ে যাব আমি তবুও সামনে এণুতে থাকলাম । হঠাৎ মনে পড়লো পকেট ভর্তি করে কি জিনিস বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। নাম, ঠিকানা, ছবি...জামাদের বাবা-মা’র?
"অन্য বাচ্চাওুো গেন কই?" आমি ফ্যাংকে জিজ্ঞেস কন্ননাম। আমাদের চারপালে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে মে সবকিছू ভালো মরো ঠাহর করে নেয়া মুশকিল। কিষ্ঠু ত্বুও তা করতে হবে।
"ঐ ডানাওয়ালা মেয়েটা ওদেরকে নিয়ে গেছে।" ফ্যাং শ্রাগ করলো। "সে আমাদের সাথে থাকতে চাচ্ছিল না, আমার কথাও ఆনছিল না। চেনো নাকি ওকে?"

আমি তার কথাকে 丬ুব একটা পাखা দিলাম না...এই মুহূর্ত্র এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই না, এই মুহৃর্ডে কোন কিছ্র নিয়ৌই কথা বলতে চাই না ।

आমি এখনো মনের পর্দায় जারিকে দেৃতে পাচ্ছি, খনতে পাচ্ছি তার घাড় ভাঙ্গার আওয়াজ।
"হাটতে থাকো," বললাম আমি এবং ঈুডড়িয়ে భুঁড়িয়ে সামনে চলতে লাগলাম।

প্রায় মিনিট দুয়েক পর আমার থেয়াল হলো মে অ্যার্রেল সিলেস্তেকে ছাড়াও অন্য আরেকটা কিছ్ হাতে নিয়ে হাঁটছে।
"অ্যাध্রেল?" আমি uূটপাথের মাঝখানে থেমে গেনাম। "এটা কি?"
কালো, লোমশ এবটা ছোষ্ট প্রাণী তার বগলের নিচে ছটফট করছে।
"এনা আমার কূকূ,"" অ্যাঞ্জে বললো। কধাটা বলার সাথে সাথে তার গান শক্ত হয়ে উঠলো, এ হচ্ছে অ্যার্রেের গোয়ার্তুমির आগাম পৃর্বাডাস।
"তোমার কি?" ফ্যাং প্রাণীটার দিকে তাক্য়ে বনলো।
আমরা সবাই অ্যাধ্ভেলকে ঘিরে জড়ো হলাম। তথনই আমার খেয়াল হলো শে জিনিসটা দৃষ্টিকট̆ দেथাচ্ছে। "হাটতে থাকো," আমি বিড়বিড়িয়ে বললাম । "কিন্ভু এ आলোচনা এখনো শেষ হয় নি, আ্যাঞ্রেল।"

ম্যানহাট্েের গোড়ায় একটা ছোট, প্রায় পরিত্যাক্ত থিয়েটার আছে। অস্বাভাবিকতাবে বেড়ে ওঠা গাছপালা বলতে গেলে ঢেকেই রেথেছে জায়গাটাকে। इঠাৎ রৃধ্টি ৩রু হলে আমরা সবাই মিলে এর নিচে আশ্রয় নिলাম।
"ঠিক আছে," আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, চেষ্ঠা করছি কণ্ঠে জোর নিয়ে আসার। "অ্যাশ্রেল, কৃকূরের ব্যাপারটা একটু ব্যাথ্যা করো !"
"ওট आমার কূকূর," সে দৃঢ় গলায় বললো। "ইসটিটিউট থেকে নিয়ে এসেছি একে।"

ফ্যাং আমার দিকে এমনভাবে তাকানো যার সহজ মানে দাঁড়ায়...তুমি यদি অ্যাঞ্জেনকে কূকূরটা রাখতে দাও, তাহলে কিন্g vবর আছে।
"অ্যাধ্রেল, আমরা আমাদের সাথে কোন কৃকূর রাখতে পারবো না ।"
ক্রূরটট অ্যাঞ্রেলের বগলের তলা থেকে বের হয়ে তার পাশে এসে বসলো। দেখতে একে বেশ স্বাভাবিকই লাগছছ। কালো, উজ্জ্রল চোখদু'টো দিয়ে আমাকে দেখছে কূকৃরটা আর লেজ নাড়ছে। মহানন্দে বাতাসে গক্ধও ऊँকছে ও, যেনবা এত এত নতूন গক্ধ পেয়ে দিশেহারা ।

অ্যাঞ্রেল কৃকৃরটাকে তার কছে নিয়ে এলো। গ্যাসম্যান এগিয়ে আসলো ওটাকে ভালো করে দেখার জন্য।
"আর ঢাছাড়া, তোমার তো সিলেস্তে আছে," আমি যুক্তি প্রদর্শন করুলাম।
"আমি সিনেন্তেকে ভালোবাসি," অ্যাষ্রেল বিশ্বস্ততার সাথে বললো। "কিন্ত আমি টোটানকে ফেলে রেথে যেতে পারি না।"
"টোটাল?" ইপি জিজ্ঞেস করনো।
"কার্ডে তো এই নামই নেখা," অ্যাধ্রেন আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো।
"এ হচ্ছে এমন এক র্পপাঙ্তরিত কৃত্তা যে কিনা আমাদেরকে ঘুমের মাঝ্েে খুন করবে," ফ্যাং বললো।

কৃকূরটो একপাশে মাথা কাত করলো, তার লেজ নাড়াও কিছू সময়ের জন্য থেম্মে গেল। এর কিছুকণ পরই অবশ্য আবারো লেজ নাড়া ७রু হলো। বুঝাই যাচ্ছে, অপমানটা গায়ে মাথে নি লে।

ষ্যাং আমার দিকে তাকালো আমাকে এখন খারাপ পুলিশের ভूমিকা নিळ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে হবে।
"অ্যাল্রে," आমি তোষাম্মেদী গলায় ఆরু করলাম। "আমরা সবসময় নিজেদেরই খাওয়াতে পারি না। তাছাড়া, আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নানা

বিপদের মুথোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। ওকে না রাখাটা আমাদের জন্যই जালো।"

অ্যাপ্পেন চোয়াল শক্ করে নিজের স্নিকারের দিকে তাকির্যে রইলো। "ও সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্ময়কর কূকৃর," সে বললো। "আমার আর কিছू बलाর নাই।"

আমি অসহায় চোখে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম।
"অ্যাঞ্জেল," ষ্যাং शুব কटোরভাবে কथा বলা ৩রু কর্রো। ময়লা পোশাক পরিহিত অ্যার্জেল বড় বড় নীল দूই চোখ মেনে তার দিকে তাকালো ।
"তूমি यদি ঠিক মতো ওর খেয়াল না নাও, তাহলে ওকে কান ধরে বের করে দেয়া হবে," ফ্যাং বললো। "বৃকতে পেরেছো?"

অ্যাঞ্জেলের মুষ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে লাফ দিয়ে ক্যাংয়ের দু’হাতে आশ্রয় নিল। आমি शi হয়ে তাদের কাড-কারথানা দেখতে লাগলাম । ফ্যাংও অ্যাঞ্রেলকে জড়িয়ে ধরলো, তখন আমার মুখের অভিব্যক্তি তার নজর কাড়লো। সে শ্রাপ করে অ্যাশ্রেলকে ছেড়ে দিলো।
"জানোই তো সে চোখ দিয়ে কি কি করতে পারে," ফ্যাং ফিসফিসিয়ে বললো। "চোথ দিয়ে ওরকম করলে কিভাবে না বলি ?"
"টোটাল!" অ্যাঞ্রেন খুশিতে চিৎকার করে উঠলো। "তूমি থাকতে পারো!"

সে কৃকূরটাকে জড়িয়ে ধরল্েে। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কূকূরের দিকে তাকিয়ে রাজ্যজয়ের হাসি দিল্ো। টোটােের মুখ থেকে এক ধ্রণের উচ্ছ্ৰাসধ্বনি বেরিয়ে এনো। এরপর, সে এবটू বেশি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে बাফ मिয়ে বসनো।

आর তার লাফ দেয়ার বহর দেথে আমাদের তো মুখ হা! আমরা সবাই চোথে অবিশ্যাস নিয়ে তাক্য়য়ে রইলাম। লাফ দিয়ে টোটাল থিফ্যেটারের ছাদই প্রায় স্স্শ করে ফেললো। মাটি থেকে ছাদের উচ্চতা কমপক্ষে ১৬ ফাট হওয়ার কथा।
"ওহ," অ্যা ্রল বললো। টোটাল মাট্তি নেমে এসে খুশিমনে অ্যাক্রেলেরে মুখ চেটেে দিতে লাগলো।

## অ\&丁†য় ১৩৩

ওইদিন রাতে আমরা নিউইয়র্কের একপাশে স্টেটেন আইন্যান্ডে পানির পাশে বসে ক্যাম্পফায়ার তৈরি করলাম। आমরা आমাদের आহত স্ছানЖলোতে खख্রুষা চালাচ্ছি। বিশেষ করে আমি। আমার সারা শরীর ব্যথা করছে। কিত্ভ সেইসাথে ইপ্সঢিটিটটে যেসব জিনিস 丬ুজে পেয়েছি সেশুলোর কথা ভেবে আমি যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করছি।
"আমরা সবাই নিরাপদ ও এবত্রিত आছি," आমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস निলাম। "আমরা ইপ্পটিটিটট খ্রুর্জ বের করতে সক্ম হর্যেছি, সেইসাথে ওथানে যাওয়ার উদ্দেশ্যও आমাদের খুব সম্টবত পৃরণ হয়েছে। বন্ধুরা, আমি आমাদের সম্ভাব্য বাবা-মা'র নাম, ঠিকানা ও ছবি খুঁজে পেয়েছি।"

आমি সবার মাঝে বিশ্ময়, आনন্দ ఆ উত্তেননা লক্ষ্য করলাম। কিষ্ঠু একই সাথে তাদের মধ্যে এক ধরণেে ভীতি ও আশক্কা কাজ করহে। চিষ্তা করতে পারো, তোমার বয়স ছয় থেকে চৌদ বছরের মধ্যে আর সেই তুমিই কিনা প্রথমবারের মত নিজের বাবা-মা’র মুখোমুপি হচ্ছো?
"তুমি অপ্পেক্ষা করছো কিসের জন্য?" ইগি জিজ্ঞেস করলো। "প্মিজ, খামটা বের করো। খুলে কেউ জিনিসটা পড়ো এবং আমাকে সবকিছू জানাও।"

পকেট থেকে কাপজখেো বের করার সময় এক ধরণের উল্লাস অনুভব করলাম আমি। আমাদের জীবনের যাবতীয় রহহস্যের সব উত্তর এখানেই তো थाকার কথা, তাই ना? জन্যরা आমার পাশে এসে জড়ো হনো, কাধের ওপর দিয়ে উকক-ষূকি মারতে লাগলো এবং সাহায্য করলো কাগজের ভौंজ খলার কाজে।
"ম্যাক্স, জেব কি বুঝাতে চাচ্ছিল...তুমি তোমার ভাইকে মেরে ফেলেছো?" নাজ হঠাৎ করে প্রশ্নটা করে বসলো। "সে নিচয়ই এটা বুঝাতে চায় নি যে আরি তোমার ভাই, তাই না? তোমরা দू’জন কোনভাবে...মানে, ইয়াক..."

आমি হাত তুলে তাকে থামালাম । "आমি জানি ना, নাজ," শাד্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্ঠা চালাত্তে চালাতে বললাম আমি। "এই মুহূর্তে আমি এটা নিয়ে চিত্তা করতে চাচ্ছি না । তারচেয়ে চলো এই কাগজণুলো পড়া যাক। কেউ যদি ভালো কিছু পাও তাহলে জোরে চিৎকার দিয়ো ।" আমি কাগজের তাড়াঞুলো ধর্রিয়ে দিলাম।
"কে তোমার আব্ম ?" "গ্যাসম্যান আনন্দিত কণ্ঠে বললো। "কে তোমার आम्यू?"

## অ\&丁†য় ১৩8

অ্যাঞ্জেল আત্ঠে আষ্ঠে পড়া ৩রু করলো। সে সবার খাতিরে জোরে জোরে পড়ছে। "জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারছছ না," সে প্রায় দশ সেকেন্ড পড়ার পর বলে উঠলো।

তারপর হঠাৎ গ্যাসম্যান তড়াক করে উঠে বসলো । "এই যে আমি!" সে চিৎকার দিয়ে উঠলো। "এই যে আমি!"
"দেथি, গ্যাজি।"
গ্যাসম্যান আমার হাতে তার কাগজের তাড়াঔুলো দিলে আমি ওটাতে চোথ বুলাতে লাগলাম। शা, आমি তার নাম খুঁজে পেলাম "এফ২২২২৪৬ইএফএফ (গ্যাসম্যান)।" জিনিসটা দেখে আমার হ্রদস্পন্দন বব্ধ হবার জোগাড় হলো প্রায় ।
"এই खে একটা ঠিকানা!" आমি পৃষ্ঠাটায় आগুল বूলিয়ে বললাম। "ঠিকানাটা ভার্জিনিয়ার!"
"আমিও একটা ঠিকানা খूঁজে পেয়েছি, কয়েকটা নাম," ফ্যাং বললো। "এখানে আমার নামও আছে। आর, ওञૂ, ছবিও আছে দেখছি ।"
"আমাদের দেখাও, আমাদের দেখাও!"
সবাই ফ্যাংয়ের চারপাশে জড়ো হলো। যদিওবা w্যাং সবার কাছে শাঙ্তশিষ্ট," খীর-স্থির ও ঠাడ্ডা মেজাজের একজন মানুষ হিসেবেই বেশি পরিচিত, কিন্তু সেও অবস্থার পর্রিপ্রেক্ষিতে উত্তেজনায় কাপছছ। আমরা সবাই কাঁপছি। আমি নিজে এমনভাবে কাঁছি যে মনে হতে পারে তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ ডিত্রি সেলসিয়াস।

নাজ ক্যাংত়়ের হাতে ধরে রাখা একটা ফট্টোকপির দিকে ইক্গিত করলো। ফটোকপিটাতে একজন পুরুষ ও মহিলার ছবি যাদেরকে দেথে মনে হচ্ছে বছর তিরিশেক বয়স। "আরে, এদেরকে তো তোমার মতই লাগছছ, ফ্যাং। তারা নিষচয়ই তোমার বাবা-মা। এতে কোন সক্দেছ নেই।"

তার গলা ধরে এলো এবং হঠাৎ করেই আমরা সবাই কাঁদতে তরু কর্রলাম । ত্ধু ফ্যাং বাদে। সে স্রেফ বিড়বিড় করে বলতে নাগলো, "হয়তোবা, হয়তোবা না ।"

তারপর সবাই পষ্ঠাণুলো তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল্লে নিজেদের বাবাযা'র কথা। কেউ কোন শব্দ করুলো না। এবং একসময়...
"এই ভে তারা! আমার আব্বা-আম্ম!" গ্যাজি চেচচচচ়ে বললো।
"ঠিকানাট হচ্ছে, ১৬৭ কোর্ট্যান্ড লেন, আলেক্সান্র্রিয়া, ভার্জিনিয়া! অ্যাষ্জেল, দেখ্থা! এরাই আমাদের আব্বা-আম্মা। ব্যাপারটা জোশ, না? এ যেন কোন অলৌকিক ব্যাপার। তাদেরকে দেখতে আমার মতই লাগছছ। এবং তোমার মতোও, অ্যাঞ্জে!"

অ্যাধ্জেন নিঃশব্দে কিছ্মুণ ছবিটার দিকে তাক্য়ে রইলো। তারপর সে কাঁদতে ওরু করলো। আমি তৎফ্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, তার চूলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। অ্যাক্রেল মোটেও নরম স্বভাবের নয় । তাই তাকে কাঁদতে দেখে খুব খারাপ লাগতে লাগলো।
"এছাড়াও অসংখ্য নাম্মার ও আউল-ফাউল জিনিসে এই পৃষ্ঠাশ্লো ভর্তি," ফ্যাংट়ের কथা যেন आমাকে বাষ্তব দूनिয়ায় यিরিয়ে নিয়ে আসন্েে।

আমিও জিনিসটা দেখতে পেলাম। "কেন স্রেফ সামান্য কিছ্ম তথ্য এখানে দেয়া? এর তো কোনই মানে নেই।"
"কি यায় आসে, বলো?" গ্যাজি খুশিতে চিৎকার করে উঠলো। "আমি আমার आব্বা-আম্মাকে খুজে পেয়েছি! ইয়াহ! তাদের প্রতি আমার সমষ্ত রাগ আমি ফিসিয়ে নিলাম!"

ফ্যাং, গ্যাজি ও অ্যাঞ্রেলের বরাত খুলে গেছে, তবে এখনো পর্যন্ত ইগি ও আমি কিছুই পাই নি। आর নাজ এথনো ঠিক নিষিত হতে পারছে না তার বাবা-মা পস্চিমে আছেন কি নেই।
"ইগি! ইগি! তোমার আম্মূ! ওছ, আউ...এথানে বলছে তোমার আব্ম মারা গেছেন," গ্যাসম্যান বলন্নে। "তোমার আব্সুর ব্যাপারে দুঃখিত। তবে তোমার আম্মুক্কে কিষ্ভ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।" সে তার মা'র বর্ণনা দেয়া అরু করলো।

তাহলে খ্রু একজনই বাকি থাকলো। ইন্পঢিটিউটের ফাইলে ৩খু একজনের বাবা-মা'র ব্যাপারে কিছूই লেখা নেই। হা, ঠিক ধরেছো আমি। আমার এখনো কোন বাবা-মা নেই।

আমার থুব বলতে ইচ্ছা কর্রছে, आমি এতই ভালো ও দল অন্তঃপ্রাণ একজন মানুষ যে নিজেকে একদম বক্চিত মনে করহি না, হতাশায় মনß ऊँড়িয়ে यাচ্ছে না...কিষ্ঠ মিথ্যা বলে কি লাভ বলো? কারণ আমার এরকমই মনে হচ্ছে, সেইসাথে আরো বেশি কিছ্।

কিষ্জ তবুও आমি মুথ্বে হসি ঝূলিয়ে রাখলাম, সবার উচ্ছ্গাসে গলা মিলাनাম এবং বারবার করে ফাইলঔনো পড়নাম । आমার বश্ধুদের সৌভাগ্যে সত্যিকার অर्থ্ই খুশি হলাম আমি কারণ তারা ঢো তাদের এই কঠিন-কঠোর জীবনে সুথের দেখা খুব কমই পেক়ে়েছ

তবে তারপরও আমার মন একটা ব্যাপারে ঠিকই খচখচ করছে।"তাহলে

অন্যান্য এই সব তথ্য দেয়ার কি মানে?" অবশেষে আমি আবারো এই প্রশ্নটা কর্লাম। এ প্রশ্নটা যেন স্রেফ করার জন্য করা। যেনবা আমি আমার মনোযোগ অন্যদিকে নিতে চাচ্ছি।
"হয়তোবা বিজ্ঞানীরাচা চায় নি এইসব তথ্য কেউ থুঁজে পাক," ফ্যাং কিচ্মটা বিज্রান্ত গলায় বললো।
"এमব তথ্য হয়তোবা খুবই అরুত্ণৃপূর্ণ। यেমন...কারা কারা এই প্রজেট্টে অর্থ যুগিয়়েছে," আমি ভেবে বললাম। "বা সেইসব হাসপাতালের নাম যারা বাচ্চাদের ধরে ধরে বিজ্ঞানীদের কাছে দিয়েছে। অন্যান্য উন্যাদ বৈজ্ঞানিক যারা এ সব কাজে সাহায্য করেছে। হয়তোবা এই তথ্যুখো সমগ্র শয়তানী সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি।"
"বাব্dা," ইগি উত্তেজিত কণ্ঠে বললো। "আমরা यদি সত্যিই এ সব তথ্য পেয়ে থাকি, তাহলে ওদের সব তুমর ফাঁস করে দিতে পাররো! আমরা এশুলো কোন একটা পত্রিকায় পাঠাতে পারি। এমনকি ঐ মোটকূ লোকটা, কি জানি নাম ওর...মাইকেল মুর, ও একটা ফিল্মও বানাতে পারবে।"

ইগির কथা তনে आমি উৎশ্ন্ন হয়ে উঠলাম।
"আমার অবশ্য এসব निয়ে কোন মাথাব্যথা নেই," নাজ বললো। "আমি শ্যু আমার আব্বা-আম্মা'কে ফিরে পেতে চাই। দাৗড়াও, দাৗড়াও! এই শে आমি!" নিঃশ্ষাস চেপে রেথে সে একটা তথ্য বারবার পরীক্ষা করে দেখতে লাগল্না। ওখানে লেখা এন৮৮০৩৪জিএনএইচ (মনিক)। "একটা জিনিস জানো?" নাজ দ্রాত সব পৃষ্ঠায় একবার চোখ রুলালো। "সব ঠিকানাই ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাভ ও ওয়াশিংটন ডিসি'তে। এই সব জায়গাই তো কাছাকাছি, তাই না? তাছাড়া, ওয়াশিংটন ডিসি’তেই আমাদের সর্রার বসে, তाई ना?"
"ব্যাপারটা জোশ হবে," ইগি বললো। তার চোথে-মুখে সুদূর ভবিষ্যতের ছবি। "প্রথমে আমরা আমাদের বাবা-মা’র সাথে দেখা করবো। আনন্দময় মোলাকাত হবে, কোলাকূলি হবে, অনেক চूমু বিনিময় হবে। তারপর আমরা यাব ক্ষুল, ইপ্পणিটিট ও ওইসব কৃত্তির বাচ্চাদের ধ্বংস করতে যারা আমাদের জীবনটাকে এরকম বানিয়ে দিয়েছে । দারুণ হবে জিনিসটা।"
"চো আমরা এখন কি করবো?" গ্যাসম্যান বললো। হঠাৎই সে প্রচক গக্টীর হয়ে গেছে। "সত্যিকার অর্থে?"
"ম্যাক্স यা করবে আমিও তাই করবো," অ্যাণ্রেল বমলো। "সিমেম্ঠে ও টোটালও তাই করবে।"

निজের নাম ওনে টোটাল নড়েচড়ে উঠে অ্যাঞ্জেলের হাত চেটে দিতে नाগল্小া। ইপ্পটিটিউটে তাকে নিয়ে যে ধরণের পরীী্শা-নিরী শ্ষাই চালানো হোক না কেন্, মনে হচ্ছে না সে এब্তলো আর মনে রেথেছে। এবার সিলেস্ঠেকে

চেটে দিতে লাগলো সে ।
বেচারা ভালুকটাকে অতি সত্ত্রর গোসল করানো দরকার। आসলে आমাদের সবারই গোসল করা দরকার। আমি আমার দলের দিকে তাকালাম। আমরা এথন নিরাপদ আছি। আমরা সবাই বিচ্ছিন্নও হয়ে যাই নি, একভ্রেই আছি। এক ধরণের কৃতজ্ঞতবোধে আমার সারা অন্তর ছেয়ে গেল।
"আমরা ওয়াশিংটন ডিসি’তে যাব," আমি অবশেষে বললাম। "এবং ওथানে গিয়ে গোসন করবো। তারপর নিজেদের বাবা-মা'দের খুঁজে বের করবো। আমাদের কাছে তো তাদের ঠিকানা আছে, তাই না ?"
"ইয়াহ!" গ্যাসম্যান জোরে চিৎকার দিয়ে উঠনো। তারপর ইপির সাথে একচোট হাই-ফাইভও বিনিময় করলো সে।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। आমি তাদেরকে প্রচ ভালোবাসি এবং মনে-প্রাণে চাই ওরা হাসি-খুশি থাকূক। কিষ্ভ ভেতরে ভেতরে আমার মনে হচ্ছে যেন কোন এক কৃষ্ণগহবরে আমার হৃদয় বিলীন হর্যে যাচ্ছে। আজ आমি একজনকে খুন করেছি। হয়তোবা আমারই আপন ভাই সে। আর এখন আমরা আমাদের অতীত ચুঁজে বের করার অভিयানে নামতে যাচ্ছি, কিষ্ঠু আমি ঠিক নিচিতি নই आমিও এটা চাই কিনা। কারণ আমার বাবা-মা কে, সে ব্যাপারে আমার যে কোন ধারণাই নেই।

কিষ্ঠ এতে কিছু এসে যায় না, তাই না? এরাই আমার পরিবার। তাদের সকলের শ্বপ্ন সত্যি করার কাজে দায়বদ্ধ আমি ।

ওইদিন শেষ রাতের দিকে আমি সেই কঠ্ঠম্বরের সাথে কথা বলার চেষ্যা চানানাম। হয়তোবা সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেও দিতে পারে।

তোমার কাছে আমার দুটো প্রশ্ন আছে, ঠিক আছে? স্রেফ দু"ঢা প্রশ্ন। না, তিনটা প্রশ্ন। আমার আব্বা-আম্মা কোথায়? কেন ুধু আমার সম্বক্ধে কোন ফাইল নেই? কেন হঠাৎ হঠাৎ আমার বিশ্রি মাথাব্যথা করহে? আর তুমিইবা কে? তুমি কি আমার শক্রু? নাকি বক্ধূ?

কঠ্ঠম্বরটি সাথে সাথে উত্তর দিলো এ তো অনেক বেশি প্রশ্ন হয়ে গেল, ম্যাক্স। आর কে তোমার বল্লু বা শক্র্, তা নির্ভর করে তুমি তাকে কিভাবে দেখছো সেটার ওপর। তবে তুমি यদি নেহাত জানতেই চাও, আমি নিজেকে তোমার একজন বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করি, যে কিনা তোমাকে খুব ভালোবাসে। আমার চেয়ে বেশি কেউ তোমাকে ভালোবাসে না, ম্যাক্সিমাম। এখন তেনে। এখানে আমিই সব প্রশ্ন করি, তুমি না, কথাটা বনেই হেসে উঠলো কৃ্ঠস্বর। তूমি আছে স্রেফ অবিশ্বস্য সব অভিযানে নেতৃত্ণ দেয়ার জন্য, বুぬলে?

## প রি শি ষ্ট

খুব ভোরবেলায় উড়ে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার তুল্য জার কিছুই হতে পারে না । পনেরো হাজার যূট উপর থ্ৰেও জামি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি নিচের নিউ জার্সির র্াস্তায় হাকড়ে বেড়ানো গাড়ির রং। ডানা মেনে বাতাস কেটে আবারো উড়ে বেড়াতে চমৎকার লাগছে, আষ্ঠে আষ্ঠে সমষ্ত জড়তাও কেটে याচ্ছে। আমরা দুর্বল একটা বৃও্ত রচনা করে উড়ছি এবং কোন কারণ ছাড়াই খলবनिয়ে হেসে উঠছি। আবারো একসাথে আকাশে উড়তে পেরে আমরা খুব খুশি, এটা এমন এক জায়গা বেখানে আমাদের কোন ব্যথা ও বধ্চন্ডা ছুঁতে পারে না।

আমাদের সাথ্থে ওড়াওড়ি খুব উপভোগ কর্রছে টোটাল আর এত উঁদ্রেতে শ্বাস নিতেও ওর এখনো কোন সমস্যা হচ্ছে না। आমি জানি অন্যান্য সবাই नিজ্জেদের বাবা-มাকক থুঁজে বের করার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে आছছ এবং এও জানি তাদের এই অভিযানের একজন অংশীীদার आমি। आমি চাই এর শেষটা দেথে ছাড়তে।

ক্যাং আমার দিকে তাকালো, তার মুব মসৃণ ৫ নির্বিকার। যদিওবা তার শরীরে যে এক ধরণের চঞ্চলতা কাজ করহছ, তা আমি বুঝতে পারছি। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের তারায় বেন এক চাপা দ্যুতি থেলে গেল।

ফ্যাং। তককে নিয়ে আমার চিত্তা কর্গা উচিত।
নিজেকে নিয়েও আমার চিত্তা করা উচিত।
আমাদের ওয়াশিংটন ডিসি যাত্রা হয় অবিশ্যাস্য রকমের সফল্न হবে অথবা হবে এক মর্মান্তিক বিপর্यয়। ইগি ভাবছে যে বাবা-মা'র সাথে দেখা হওয়াটা বোধহয় আমাদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ৫ সুখের পৃর্বশর্ত । কিন্ট আমি তার মত অত সরুলমনা নই।

জ্ঞান এক সাংঘাতিক বোঝা, ম্যাঙ্স, আামার কষ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলনাম। এ দেথি এথনো আমার সাথ্েে আছে!
 গেল। এটা তোমাকে সাহাय্য করতে পারে, আবার সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

খাসা বলেছে! কিষ্ভ তবুও আমাকে এ কাজ করতে হবে।
ম্যাক্স...তোমার দলের সবার বাবা-মা'কে ঈুঁজে বের করার চেয়েও অনেক

বড় কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। চেষ্টা করো সারা বিশ্বকে সাহায্য করতে, ৩খু তোমার বষ্ধুদেরকে নয় ।

আমি আমার ডানাগুলোকে স্থির রেখে বাতাসে ভেসে বেড়ালাম। মনে হচ্ছে আমি যেন মেঘের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি! এর চেয়ে ভালো কোন অনুভূতি আর হতে পারে না। বড় ইচ্ছা করছে তুমিও আমার সাথে এই ওড়াওড়িতে শামিল হও। হয়ত্রোবা পরবর্তী কোন এক সময় ।

বুঝলে, হে কষ্ঠস্বর, আমি অবশেষে বললাম, আমার বহ্ধুরাই আমার পৃথিবী।

মনে আছে আমি তরুতে কি বলেছিলাম?
এখন, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি
ত্রি এখন বইটা নামিয়ে রাখতে পারো...
কিন্তু ডূমি স্রেফ গল্পটার সামান্য অংশই পাবে
বাকি গझ্পের জন্য অন্যান্য आরো জায়গায় খুঁজতে থাকো।
আরো গভীরে ষ্ৰঁড়ো এবং হয়তোবা তাতে তুমি এর অংশে
পরিণত হবে।
সমাধানের জাল ঢোমার সামনেই আছে।
৩ধু যদি ডুমি দরজাটা খুজ্েে বের করতে পারো ।
সতর্ক থেকো। আর বলো না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিই নি ।

- ম্যাষ্স

নিচের ঠিকানাটা ফ্যাংয়ের ভগের।
www.maximumride.blogspot.com
যে আবিষ্কার সে ও নাজ মিলে করেছে তা
શুব তুরুত্বপৃর্ণ এবং এই বইয়ের অর্ষ্তভূক্ত
হওয়ার জোর দাবিদার।
পারমে একবার पूँ মেরে দেখো ।

- ম্যাক্স

জাহিদ হোসেন-এর জন্ম
निलেট জেলায়, পড়াক্ানা
কてরতছন নর্থ-সাউথ
ইউনিভার্সিটিতে। বই পড়ার
आগ্গহ बেকে লেখালেখি «রু ।
অ্যাম্বার রুম্ম তার প্রথম
অनুবাদগ্গন্থ, या পাঠকমহলে
বেশ জनপ্রিয়িতা লাভ
করেছেন । অनুবাদের
পাশাপাশি ভ্যেলিক গল্প লেখা
ঋর ক করেছেন তিनি। তার
আরো কিছু অনুবাদ গ্থন্থ শীঘ্রই
প্রকাশ হবে।
বর্তমানে তিনি একঢি
বেসরকার্রী ব্যাংকে কর্মরত
आशেन।

