

জাতীয় শিক্কাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ শিক্কাবর্ষ থেকে একাদশ-ঘাদশ ও জালিম ब্রেণির পাঠ্যপুচ্তকక্রপে নির্ধারিত।

সত্পাঠ<br>একাদশ-ঘাদশ ও আলিম শ্রেণি<br>নাটক : সির্রাজউক্টৌনা<br>সিকানৃদার্ন আবু জাফন্র<br>উপন্যাস : बালসালু<br>সৈয়ছ ఆয্যাশীউষ्बাহ্

बেখক 8 সలক্লক
অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজ্জিজ্লু হক্ক
অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান
অধ্যাপক মো. রফিক্ুু ইসলাম
ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান
প্রীতিশকুমার সরকার

সম্সাদক
অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক



# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, गাকা কর্ত্রক প্রকাশিত। 

[প্রকাশক কর্তৃক্ব সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
পরীক্ষামূলক সংস্করণ


ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

## মূল্য : ৬৮.০০ (আটষট্রি টাকা মাত্র)।

## थ্রসন-ক『া






 অनगष्य বিব্রে বিষ্য।























 जाथा कहि।


हচझा|त्र्यान


# সুচিপত্র 

| বিষম্ম | লেฯক | शঠ्ठा |
| :---: | :---: | :---: |
| नाणक |  |  |
| সির্রাজ্টস্দোনা |  | ১-ぃ2 |
| ¢"नाग |  |  |
| नानगा/ू |  | -0-38\% |

## নাটক

## সিরাজউক্দেলা <br> সিকানৃদার্ত জারু জাক্র



## নাট্যকান্স-পব্লিচিতি

সিকানৃদার আবু জাফর ১৯১৮ সালে সাতক্ষীর়া জ্নেলার তান্না টপজ্রেলার তেঁতুনিয়া গ্যাম জনমপ্রহ্ করেন । মুন্তত একজন

 সার্ছিত্যিকদের মিলনক্ষ্মত্র; পাকিস্ঠানি অপশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ ও প্রত্রিরোধের এক বলিষ্ঠ প্লাটফর্ম।
 প্রকশশিত সংथ্যা বাজেয়াষ্ণ হর্যেছিল।





 তिनि।





১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

## 

সাহিত্য রচনাত্ন একট বিণেষ র্রাপত্রেণি (genre) হলো নাটক। প্রাচ্য নাট্যশাত্ত্র একে দৃশ্যকাব্য বজ্ন অভ্ভিহিত করা















 এসেছে। আथুনিক কাচে অনেক নাটকেই কোনো বৃত্ত থাকে না, কেবল একটি চরিত্র নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্য সষম্ল নাটক; এমনকি সংলাপ ছাড়াও নাট্য-নির্মাণ অস্ম্বব নয়। তবে টল্ট্যিशিত কাঠামোবদ্ধ বৈশিষ্ট্য়ো একজ্রন নাট্যকারের্ন



 নাটকেন্ন পার্থক্য এক সময় যত প্রকটই থাকুক, উপন্যাস-রীতিত্ন পর্রিবর্তন সাধনে যে অসামানাতা এসেজে তাতে বর্তমান

১. কাহিনি, চর্রির্র, সং্লাপ এবং গতি নাটক ও উপন্যাসের সাধারণ বৈৈিষ্য;;
 அ্রতিপাদ্য বিষয়;
৩. এই দুই শিল্পমাষ্যমেই মিননান্ত কিং্বা বিয়োগান্ত কিংবা উভয়ের্ন সমন্হিত পরিণাম দেখতে পাএয়া যায়;








 বিশেষ नक্巾।









Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.
নায়ক কিং্বা নায়িকামুথ্য করুণ রস পরিবেশন ট্র্যাজ্জেডির ধর্ম। এখানে রসই প্রধান । ট্র্যা|জেডির ধর্ম হন্েো কোনো জঢিল 3


 এ্রদিকে দর্শকের মনে করুণা ও ভর়্ের সঞ্ণার করবে; আবার্ন অপরদিকে এ্রক ধরন্রের প্রশান্তিও জাগাবে। কেননা, নাটকে শত-বিপর্যয় সত্রেও নায়কের যে সুদৃঢ় মহিমান্থিত অবস্থান র্রপায়িত হবে তা দর্শককক বিস্ময়ঘন आনन্দ ब্রদান করবে; একইসকে যে বিপর্যয় দর্শক দেখবেন তা তাঁকে এই বজে শ্বস্তি দেবে যে, অন্তত দর্শকের নিজের্র জীবনে তা घটেনি। এতে দর্শকের্ত ভাবাবেগ্গের মোক্ষম্ বা বিশ্শেষ প্রবৃত্তির পর্রিকোষন ঘটাবে।







 প্রায়শই নিজ্রেেে কৃতকর্মে বিবেচনাগত ভুন বা error of judgement-এর জন্ম দেয় । जার পরিণতিতে তা-ই তাদেরকে












 नोण।


 बেলোোড্রামায় পর্यবসিত হয়।


 করে থাকেন।
প্রহসন : মেনোদ্রামা কিং্বা দ্রাজ্রিকমেডি থেকক প্রহসন বিভিন্ন মাপকাঠিতেইই পৃথক। সমাজ বা ব্যজিন্ন লোষ-জসংগতি







 ब্রশমাট-এর 'মাদার কার্রেজ' প্রত্তি।

## বাश्ना नাট্কের্গ উজ্ব ४ বিকাশ















 नাটককে কর্রে তুনলেন অনেক বেশি রুচিসন্দত ৪ নান্দনিক। এরই ধারাবাহিকতায় গিরিশান্দ্র ঘোষ, বিজেন্দ্রলাল রায়





















## 








 অনুসরণের কোনো দায় লেখকে্র থাকবে না।
বাল্লা ইতিহাসভিত্তিক নাটক র্রচনায় উল্ধিशিত অই আদর্শ সর্বদা অনুসৃত হয়েছে－এমন দাবি শৌক্তিক হরে না। তরে，

















 সিকানৃদার আরু জাক্র।
























 হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে সির্রাজউস্দোলা-চর্রিত্র অভিনয় কর্রে বিথ্যাত অভিন্নেতা অানোয়ার হোসেন বিপুল জনথ্রিয়ততা লাড


## 

































## পनাশি যুক্ষের্প পটভূমি

বাণিজ্যের্র আাকর্ষণেই ইউর্নোপীয়রা দীর্凶কান পূর্বে ভারতে আাে এবং ত্রুশ এদেশের রাজ্জনীত্ট্তে তার্রা তাদের

 সমমদ্রযাত্রা কর্রেছিলেন，যদিও শেষ পর্যস্ত তিনি আবিक्षার ক্রে ফেলেন আমেরিকা। ইতিহাস থেকে আরఆ জানা যায় যে， পর্ত্রিজজ নাবিক ও বেনিয়া ভাক্ষো দা গামা ভারতে পৌছেছ্নিলেন ১8৯b সালে। এই পর্ভুগিজদের সূত্র ধরেই একের পর

 ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম সুরাটে বাণিজ্য কুঠি ষ্থাপন করে। বলা যেতে পার্নে，এই আপাত ক্মুর্র ঐত্তিহাসিক ঘটনাটিই





 नाভ্ড，নিজ্র্ব টাকশাল স্থাপন এমনকি দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করবার ক্মমতাও প্রদান কর্রে। তবে，দিল্নি থেকে এমন
 এলাকায় এতটাই শক্ত্শিশালী ছিলেন যে，টাঁরা কেটই বাদশার এই অন্যায় ফর্নমান মানেননি। অার এ बেকেই্ ইংকেজজদের

 নানা রকম ষড়यক্ত চলছিল। কিন্ন পর্রিস্থিতির্গ প্রয়োজনে অতি অষ্প বয়নে সিরাজউর্দৌলা সিংহাসন্ন আরোহপের্র পর



 পাকায় মারাঠা বর্গি，পারস্যরাজ্জ নাদির শাহ，আফস্গান শাসনকর্ত্তা জাহমদ শাহ আবদালি প্রমুথ্রের আক্রম্ে গোটা দেশ









 এমনকি নবাবের্গ খলা ঘসেটি বেগমও নিজ পুত্রস্লেহ্রে অল্ধ হয়ে নবাবের বিক্সদ্ধে অবস্शান নেন এবং মড়যন্র সফল কল্রার জন্য অর্থ ব্যয় কর্রেন।

 ছিল্ন তিনহাহ্জার সৈন্য এবং আটট কামান；এর বিপরীতে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা 巨িল পধ্রাশ হাজার এবং কামানের্র সংখ্যা ছিল তেষ্পান্নট। এত বিপুল সমর－সামর্থ্য থাকা সব্ব্বেও নবাবের পরাজয় হলো，কেননা তাঁর অধিকাংশ সেনাপতি




 প্রিষ্ঠায় সক্রম হনো।

## নাটকেব্র श্পাটাঠামমা















 হ্পদয়কে ভার্রাত্রান্ত করে নাটকটির পর্নিসমাল্⿵ি ঘটেছে।








## 











 নাট্ট্রিই্রি ব্যাপকডাবে ক্ষত্গ্যিন্ত হবান্ন আশকা দেখা দিত।

 मাঁড়़িয়েছে। সিরাজকে তারা সমর্थন করে। কিম্ট জনতা যুদ্ধ জানে না । তাই সেনাপতি মোহ্নলাল বন্দি হ্বার পরে জ্রনতা













 সিরাজ্র চत্রির্রের সার্থকতা।

## नाটকেব্র গঠন-কৌশশ












 কাপুরুষ্যতাকে তুলে ষর্রেন




 বিশেষ দক্ষতান্ন পর্হিচ্য দিত্যেছেন।

## প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পৃর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিত্তে নেপথ্যে ঘোষণা :


 বাং্লার শেষ সূর্যাল্লাকিত দিন্নের সীমান্ত রেখায় जামরা দেখত্ পাই নবাব সিরাজউল্দালাকে। নবাব সিরাজ্জের দুর্বহ জীবনের্র মর্মন্যদ কাহ্হিনি আমরা স্মরুণ করি গভীর্ন বেদনায়, গভীর সহানুভূত্রিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিঘ্য। আাজ তাই অতীতের্ন সরে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃত্তির যবনিকা উত্তোলন কর্মি।

১৭৫৬ সাল : ১৯এ জুন ।

## প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সান, ১৯এ জুন। স্থান : ফোর্ট টইলিয়ম দুর্ग।
[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্ছে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ক্যাক্টেন ক্রেটটন, ওয়ালি খান, জর্জ, হল্নওয়েল, উমিচাঁদ, মিরমর্দান, মানিকচাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াট্যস]
(নবাব সৈना দুর্গ আক্রম্ কর্রে। দুর্গের ভভতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচ্নীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই।
 সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারার আাতঙ্কহস্ত হয়ে পড়েডে।)

ক্রেটন : প্রাণপণে যুদ্ধ কর্রো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুক্ধে জয়নাভ অথ্থবা মৃত্যুবরণণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ভিষ্ঠি অর ডেথ, ডিষ্ঠি অর ডেথ।
(গোলাঋলির শব্দ প্রবল হয়্যে উঠল। ক্যাক্টেন ক্রেট্ন একজন বাঙালি গোলন্দাজ্জে দিকে এগিয়ে গেনেনন)
ব্রেটন : তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসন্ন দেথে কাপুরুুষের্গ মতো

(একজ্জন প্রহরীর্র প্রবেশ)
 ক্রেট্ন : না, না।
ఆয়ানি খান : এशুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছছ আত্মসমর্পণ না করুলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও ঢার্রা রেহাই দেবে না।
ব্রেটন : চপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙ্ভালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।
ఆয়ালি খান : স সব কथা বनবেন না সাহেব। ইংর্রেজের হয়ে যুফ্ধ কর্মি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ্ম নয়। যুক্ক বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এর্থুনি তার প্রমান দেবে।
ক্রেটন :
(ওয়ালি খানকে চড় মার্রার জন্যে এগিয়্যে গোল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

জর্জ ：ক্যাপ্টেন ক্রেটন，অथिনায়ক এনসাইন পিকার্ডেন্ন পতন হয়েনছ। পের্রিক পর্য়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার কর্রে দিয়ে ভারী ভার্রী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে জাসছে।
ক্রেটন ：কী করে তার্গা এখানে আসবান্ন রান্ত্যা খ্রুজে পেল্নে？
জर्জ

ক্লেটন
জर्ध
 সৈন্দের্র দেখিয়ে দাও যে，বিপদদর মুদে ইং্ল্যান্ডের বীীন সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠ১।
（জন হল্অওর্যেলের প্রবেশ এবং জর্জ্রের প্রস্থান）

ক্রেটন ：যুদ্ধ করত্ত করতে থ্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি，সার্জন হলওয়েল？
इলওয়েল ：আমার মনে इয় গভর্নর রজার 儿্রেকের্ন সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবারের কাছে আত্মসমর্পণ ক্রাই এখন যুক্তিসল্গত।
ক্রেটন ：তাত্ কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পবো ভেবেছেন।
হনওয়েন ：তবু কিহুটা আশা থাকবে। কিন্ট যুক্ধ করে টিকে থাকবার কোদো আশা নেই। গোলাধ্লি যা आছে তা দিয়ে আজ্জ সক্ষ্যে পর্यষ্তও যুদ্ধ কন্木া যাবে না। ডাচ্চের্র কাছে，ফর্রাসিদের কাছে，
 পাঠিয়েe কেউ আমাদের্ সাহায্য কর্ল না।
（বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবনত্র হর়্ে উঠল）

（ক্রেটনের প্রন্থান । বাইরে থেকে যথারীতি গোলাখুলির্র আওয়াজ্র আসছছ। হ্অওয়েল্ন
চিষ্ভিতডাবে এদিক－ওদিক পাা়চারি ক্রছেন।）

（রক্ষীর্প প্রবেশ）
জर्জ ：ইয়़েস，স्यात्न।
হলওয়েল ：উমিচা｜দকে বन्मि কর্েে কোথায় র্রাथা হয়েছে？
অর্জ ：পাশেই এবটা घরে।
হ্ণওไ্যেল ：তাँকে এখানে निক্য় এসো।
জর্জ ：রাইট，স্যার।
（জর্জ দ্রতত বেরিয়ে চনে যায় এবং প্রায় পর মুহুর্তেই উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে）
উমিচাঁদ ：（প্রবেশ কর্নত্রেততে）সুপ্রডাত，সার্জন হল্য়য়ে।
হনওয়েল ：সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ？（পোলাঞ্ৰলির্র আওয়াজ হঠাৎ বক্ধ হয়ে যায়। হলఆয়েল বিশ্মিতভাবে এদিক ఆদিক তাকিক্যে বলেন）নবাব সৈন্যের গোলাঔলি হঠাৎ ব\％্ধ হয়ে গেন কেন বলুন ঢো？
উমিচ゙দাদ ：（কান পেতে ত্ণল）বোধহয় দুপুর্রের্ন জাহার্রেন জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।
 কাছে একখানা পত্র লিহে পাঠান। ঢাঁকে অনুরোষ করুন নবাব সৈন্য যেন আার যুদ্ধ না করে।
 দেখতে চাই।
(জর্জের প্রবেশ)
জর্জ : সার্জন হলওয্যেল, গভর্নর রজ্জার ড্রেক আর ক্যাঙ্টেন ক্রেটন নৌৗকা করেে পালিয়ে গেছেন।
হনఆয়েল : দুর্ग থেকে পালিয়ে গেছ্ছে?

উমিচাঁদ : দूর্ভাण্য, পরম দুর্ভাপ্য।
 শেखে তিনিও পালিয়ে গেলেন।

इनэয়েन : উমিচাঁদ, এথन উপায়?
উমিচौদ : आবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলর্木া সব পালিয়ে গেছ্ছে, এখन ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতানের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাষিনায়ক। আপনিই এখন ক্মাভ্ডার-ইন-চিফ।
(অাবার্ন প্রচ্ণ গোলান্ আওয়াজ ভেসে এল)
হনওয়েল : (হতাশার স্বরে) উমিট゙|দ।
উমিচাঁদ : আচ্হ, आমি রাজ্জা মানিকদ্চাদের্র কাঢছ চিঠি পাঠাচ্ছি। আশনি দूর্গ প্রাকার্রে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।
(উমিচौঁদর্র প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমমালের শব্দ শোনা গেন্ন। বেহে জর্জের প্রবেশ)
জর্জ : সর্বনাশ হয়েছে। এক্দল ডাচ সৈন্য গল্াার দিককার ফট্ৰ ভেঙে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের্গ সশস্ক্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্মার ভেতরেরে ছুকে পড়েছে।
হ্নधয়েল : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান ঊড়িয়ে দাও।
(জজ্জ ছুটে গিঢ়ে একটি নিশান উড়িয়ে দিল। প্রায় সক্ছে সর্গে নবাব সৈন্যের্যে অथিনায়ক রাজা মানিকচাদ ও মিন্রমর্দানের প্রবে*)
মির্রর্দান : এই যে দুশমনরা এখানে থেকেই ঞ্তি চালাচ্ছে।
হল্লఆয়েল : আামরা সক্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুক্কের নিয়ম অনুসারে-
মির্রমর্দান : সল্ধি না আত্মসমর্পণ?
মানিকচাদদ : সবাই অন্ত্র ত্যাগ কর।
মির্রমর্দান : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়া৫।
 (দ্রুত্তত্তিত নবাব সিরাজ্জের প্রবেশ। সত্গে সসৈন্যে সেনাপতি রায়ুদ্মু্। বন্দির্রা কুর্নিশ করে এক পাশে সরে দাদড়াল। সিরাজ চার্রमিকে একবারে ভালো করেরে দেথ্থে নিয়ে পীরে ধীরে হলওফ্যেলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)
সিরাজ : ক্কাম্পানির ঘুষথোর ডাক্তার রাত্রারাত্তি সেনাধ্য্ক হর়্ে বসেছ। তোমার কৃতকার্ম্যে উপযুক্ত প্রতিফল্ম নেবার জন্যে তৈরি হঞ হম্মওয়েম্ম।

হলఅয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ఆপরে অन্যায় জ্রুলুম কর্নবেন नা।
সিরাজ : জ্রুন্ম? এ পর্যন্ত তোমরা বে আচরণ করে এসেছ্ তাত্ তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুনুম করতে পারল্লে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?
इন্গఆয়েন : তিনি কলকাতার বাইরে গেছ্ছে।
সিরাজ : কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিফ্যেছেন? আমি সব খবর রাখি, হল্য়্যেল। নবাব সৈন্য

 ইং<্রেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈষিস্য়ত চাই।
হ্নওয়েল : আমরা নবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। ওৰু আত্ররষ্ষার্র জন্যে-
 না? খবর পেফ্যে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্কালিল্যে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কল্লেটকে। রায়দুর্লড।
রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।
সির্রাজ : বन्দि ఆয়াটসকে এখাদন হাজিরির করুন ।
(ক্লুর্নিশ করে রায়দুর্নভের প্রস্থান)
সির্রাজ : তোমর্রা ভেবেছ তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমি রাখি না।
(ওয়াটসসহ রায়দুর্লুভের প্রবেশ)
ওয়াট্স।
ওয়াঁ্স : ইওর্স এক্সিন্নেন্গি!
সিরাজ : আiম জানতে চাই তোমাদের্ অশিষ্ট আচরনের জবার্বর্দিহি কে কর্নবে? কাশিমবাজারে তোমর্না
 আনছ, দুর্শ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেষ অথাহা কর্রে ক্ষম্ণবম্মভ্কে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাং্নার মসনদে বসবান্গ পর আমাকে তোমর্রা নজরানা পর্যষ্ভ পাঠাఆনি। তোমরা কি ভেবেছ এইসব অনাচার জামি সহ্য করুব?
ওয়াট্স : আমরা আপনার অভিযোেের কथা কাউন্গিলের কাছ্ পেশ কর্।
 অধিকার্র আমি প্রত্যাহার্র করছি।

সির্রাজ : বাদশাক্ক তোমরা ঘুম্বের টাকায় বশীভূভ করেছ। তিনি তোমাদ্দর্র অনাচার দেখতে আলেন না।
হলఅয়़েল : ইওর এক্সিলেল্সি নবাব আলির্বর্দি আমাদের বাণিজ্য কন্রবার্ন অনুমতি দিক্রেছেন।
সির্রাজ : আর আমাকে তিনি যে অনুমতি দান করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর অ্যাডমির্রান ওয়াটসন কিল্লপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজ্রে বসে ক্নাইভ লন্ডনের সিচ্রেট কমিটির সত্পে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছ? আমি সব জানি। তবু তোমাদের্ন অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যণ্ত কোন্না বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্ঠু সদ্যবহার তো দূর্রের কथা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ কর্木াও অন্যায়।
 উই হাভ কাম দু আর্ন মানি অ্যাল্ড নটট টু পেট ইন্টু পলিটি্সি। র্রাজন্নীতি আমরা কেন করব।
 ওনটপালট আনতে চাও। কর্রাটকে, দাক্পিশাত্যে তোমারা কী করেছ? শাসন wম্া কব্রায়শ্ত করে
 না হলে আমার নিষ্বে সর্ৰ্ণও ক্লকাতার দুর্শ-সংস্কার তোমরা বক্ধ কব্রানি। কেন্ন?
হলఆয়েল : ফরাসি ডাকাত্দের্র হাত প্থেকে আমরা আত্ররশ্ষা করততে চাই।
সিরাজ : ফরাসিরা ডাকাত আর ইংর্রজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?
ওয়াট্স : আমরা অশান্তি চাই না, ইএর এক্সিলেস্সি
সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।
রায়দুর্ণভ : জাঁহাপনা।
সিরাজ : গভর্শর ড্রেকের্ন বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশিহি কর্রে দিন। গোটা ফিরিশি পাড়ায়
 আশপালের গ্রামবাসীদের জ্ৰনিক্যে দিন তারা ভেন কোনো ইহরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেচে। এই নিমেষ কেউ অখাহ্য কর্লে তাকে ওুুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।
রায়ুদুর্গ : इকুম, জাঁহাপনা।
সির্রাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হনো আলিনগর্ন। রাজা মানিকচ゙দদ, আপনাকে আমি आলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করনাম।
মানিকচাঁদ : জাহাপনার্র অন্থপ্রহ।
সিরাজ : জাপনি অবিলম্বে কোম্পানির্গ যাবতীয় সম্পত্তি আার প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্জিগত সম্পত্তি
 প্রতিনিধিবা আর কোম্পানিন্ন সত্ছে সংশ্মিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ্জ।
মানিকচাঁদ : एকুম, জাঁাপান।
সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেথে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ।
(উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির্র)
জার (মিরমর্দানকে) হাঁা, রাজা রাজবল্চভ্তেন সক্পে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লূককেও মুক্তি দেবার্ন ব্যবস্থা করুন।
মির্নমর্দান : हকুম, জাহাপনা।
সिরাজ : হ্লఆয়যেল।
হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি।
সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্हु তুমি আমার বক্দি। (র্রায়দুর্লভকে) কয়েদি হলওওয়েল, ওয়াটস আর্র কল্লেট্কে আমার সজ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের্র বিচার কর্রব।
রায়দুর্ণভ : জাঁাপনা!
 কুর্নিশ ক্র্ন।)

## ब্মিতীয় দৃশ্য

সময়：১৭৫৬ সাল，৩রা জ্রুলাই। স্থান ：কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
［শিল্পীবৃন্দ ：মఁ্খে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে－ড্রেক，হ্যারি，মার্টিন，কিল্লপ্যাট্রিক，ইংরেজ মহিলা，সৈনিক， इ্নওয়েन，ওয়াটস，আর্দালি ।］
（কল্নকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক，কিল্লপ্যাট্রিক এবং তাদদর্র দলবল এই জাহাজে আাশ্রয় নিফ্যেছে। সকলের চরম দুরবश্থ।। আহার্य দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া यায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ－সামান্য চোরাচানান আসে। পরিষ্যেয় বশ্শ্র ঐ্রায় নেই বললেই চলে। সকলেরই এক কাপড় সম্বল। এর ভভতরেও নিয়মমিত পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জগদে আকীর্ণ। জাহাজ্জ্র ডেকে পর্নামর্শ্রত ঢ্রেক， কিলপ্যাট্রিক এবए আরও দুজন তরুণ ইংরেজ।）
ড্রেক ：এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিত্রে এসছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোন，প্রয়োজনীয় সাহায্য－
য্যারি ：এসে পড়ল বলে，এই তো বলতে চাইছেন？কিন্ভ সে সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি．ড্রেক।
মার্টিন ：কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়্যে আসাটা আপাতত আমাদের কাছছ মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ－জড়াই সৈন্য নিয়ে হাষ্রির হয়েছেন। এই ডব্নসায় একটা দাহাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।
ড্রেক ：তবুও जো লোকবন কিছুটা বাড়ন।
श্যারি ：লোক্বল বাড়ক আর না বাড়ক আমাদের্র অংশীদার্র বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।
ড্রেক ：আহার্য কোনো ব্রকম্মে জোগাড় হবেই।
মার্টিন ：कী করে হরে তাই বলুন না মি．ড্রেক। आমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ
 প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের্র কাচ্ছ বেচেও না। চারখ্ণ দাম দিয়ে কতদিন গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থ কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দর্রকার।
কিন্যপ্যাট্রিক ：এত অল্পে অখৈৈर्य হলে চনবে কেন？
হ্যারি ：そৈर्य ধর্रব আমরা কীসের্ন আশায় সেটাও তে জানতে হবে।
ড্রেক ：या হয়েছে তা নিढ়ে বিবাদ কর্রে কোনো লাভ নেই। দোষ কার্রো একার নয়।
মার্টিন ：যাঁরা এ পর্যন্ত হ কুম দেবার মালিক তাঁদের দোশেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশ্শে করে আপনার হঠকার্রিতার জন্যই আজ আমাদের্র এই দুর্ভ্ভো ।
द्রেক ：আমার হঠকার্तিতা？
মার্ডিন ：তা নয়ত কি？অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার্র কী প্রয়োজন ছিল？তা ছাড়া নবাবের আাদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবষ্মভকে আশ্রেয় দেবারইই বা কী কারণ？
ড ডরেক ：সব ব্যাপারে সকলের মাथা গলানো সাজ্জে না।


 পারেননি মি，দ্রেক।

ড্রেক ：আমার রিপোর্ট আমি কার্ট্সিলেরে কাছে দাখিল কর্রেছি।
মার্টিন ：রিপোし্ট্র্ন কথ্থ রেথে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি ক্থা বলা হয়নি।（টেবিলেনর ওপর
 এসেছেন তার। ওর ভ্তেরে একটি বর্ণ সত্যি কথ্থা খুঁজে পাওয়া যাবে？
ড্রেক ：（টেবিলে ঘুষি মেরে）দ্যাটস নান অব ইওর বিজনেস।
মার্টিন ：অব কোর্স ইট ইজ।
কিন্যপ্রিক ：তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাষ্যুচ্বের দাবিদার্র হলে কীসে？
द匕্রে
তোমাদের্র দুজনের ব্যাংক ব্যালানস বিশ হাজার্রে কম নয় কারোরই। অथচ তোমর্যা কোম্পানির্ন সত্রর টাকা বেতনের কর্মচার্রী।
হ্যার্নি ：ব্যক্তিগত টপার্জনের্র ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই টপার্জন কর্রছে，আমর্যাও করছি। কিস্ট আমরা ঘুষ খাইনি।
ড্রেক ：आমিও ঘুষ খাইন্ন।
মার্তিন ：অर्थাৎ ঘুষ থেয়ে থেয়ে ঘুষ কথ্থাটার অর্ৰই বদনে গেছছ আপনার্ন কাছছ।

श्याর্রি ：ফোর্ঠ উইলিয়াম？
ড্রেক ：ইংরেজ্রের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি？এই জাহাভ্জটাই এথন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আার দুর্গ শাসনের ক্মতা এষনো আমার অখিকারে । বিথদের সময়ে সকনে
 এই মর্যাদার্র উপযুক্ত নও।
মার্টিন ：বড়াই কর্রে কোনো লাডড হবে না，মি．ড্রেক। আমরা আপনার্ কর্তৃত্ঠ মানব না।
ড্রেক ：এত বড় স্পর্র্বা？উইথড্র। হোয়াট ইউ হ্যাভ সেইড，মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। নাখিং শর্ট অফ অ্যান জানকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি উইন সেইড ইউ। মাফ চাও তা না হলে এই মুহুর্চে কোমাদের্ কয়েদ কর্রবার হৃকুম দির্যে দেব।
（জনৈক ইংর্রেख্জ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি ইঠৎৎ

ইংরেজ মহিনা ：তবু यদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাত্ত তা হলেఆ না হয় এই দষ্ষ সহ্য কর্যা যেত।
L匕্রেক ：উই আর ইন দ্যা কাউন্সিল সেশন，ম্যাডাম，এথান্ন মহিলাদের কোনো কাজ নেই।
ইংরেজ মহিলা ：ড্যাম ইөর কাউন্সিল，প্রাণ বাচাবে কী করেে তার ব্যবছ্शা নেই，বর্তৃষ্ব ফলাচ্ছেন সব।
ড্রেক ：সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।
ইংরেজ মহিলা ：ছাই হচ্ছে। রোজই তনছি কিছু এবটা হচ্ছে। यা হচ্ছে রে তো নিজ্েেের ভেতরে ঝগড়া। এদিকে দিনের পর দিন এক বেনা থেয়ে，প্রায়ই না থেয়ে，অহোরাত্র এক কাপড় পড়ে মানুম্রের মনুষ্যতু ঘুচে যাবার্র জোগাড়।
ড্রেক ：বাট ইউ সি－
ইংর্রেজ মহিনা ：আই ডু নট সি জ্যালোন，ইউ ক্যান অनসো সি এভর্নি নাইট। এক প্রস্থ জামা－কাপড় সষ্থল। ছেলে－বুড়ো সকক্নকেই তা খুলে রেথে রাত্র্র ঘুমুডত হয়। কোনো আড়াল নেই অাক্র নেই। এনিবডি ক্যান সি দ্যাট পিটিএবল অ্যানাটমিক এক্সিবিশন। এর্র চেয়ে বেশি আর কী দেখতে চান？
（হাত্তে ডিজে গাউনটা ড্রেকের মুণ্খে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাচি，এমন সময় জনৈনক গোর্যা সৈনিকের্ন দ্রాত প্রবেশ।）

সৈनिক ：মি．হলఆয়েল आর্র মি．ওয়াট্স।

কিন্नপ্যাট্রিক ：গড গ্八েশাস্
হ্লওয়েল ：（সকনের্রদ্দেশে）ছড মর্নিং ট ইউ।
 মহিলাটি একটু ইত্তত করে অন্য দিকে চলে পেলেন।）
ড্রেক ：বল，খবর বল হলఅয়েল। টৎকণ্ঠায় নিশ্বাস বহ্ধ হ্য়ে এল যে।
হ্নওয়েল ：মুর্শিদাবাদে ফির্রেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতত্ত হক়েছে，নাকে－কান্ キৎ দিঢত হ্রে়েছ এই যা।
ப্রেক ：কলকাতায় ফের্রা যাবে？
रल्नउয়েन ：ना।
ওয়াটস ：আাপাত্ত নয়，কিন্ম্ ধীরে ধীরে হয়ত একটটা ব্যবস্থা হয়ে यাবে।
কিলপ্যাট্রিক ：কী রকম ব্যবস্থা？
ওয়াটস ：অর্থাৎ মেজাজ রুঝে যथাসময়া কিছ্গ টপটৌকনসহ হাজির হ্য়ে আবার একটা সম্পর্ক গড্ডে তোলা স্ম্রব হবে।
ড্রেক ：তার জ্নে！কতকাল অপেক্মন করতে হবে কে জানে？
হ্লওট়েল ：একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে，নবাব ইংরেজের ব্যবসা সমূলে টচ্ছেদ কর্রঢে চান না । তা চাইল্ে এভাবে আপনারা নিচিতি থাকত্ত পারততন না।
দ্রেক ：তাহলে নবাবের সছে যোগাযোগের ব্যবষ্থাটা করে কেলতে হ্য।
হলওढ়েল ：কিছুটা কর্নেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজ্জের থেকেই আমাদের সাহায্য কর্মার প্রস্তাব পাঠিয়েছু।
দ্রেক ：হুর্রে।

ড匕র

য্যারি ：আমরা তো ঝগড়া কর্রতে চাইনে। আমরা আমাদ্রের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।
মার্টিন ：যেমন হোক একটা নিকিতিত ফম্ন দেখত্ত চাই।
（উভয়ের্র প্রস্থান）
ড্রেক ：（উচ্চকন্ঠে）পেশেশ্স ইজ্জ দ্যা কী ওয়ার্ড，ইয়াংম্যান।
হ্নওয়েন ：（পায়ে চাপড় মেরে）উঃ，কী মশা। সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড মবিলাইজ্র করে मिয়েছে नाকি？
ড ：যা বলছ ম্যালেরিয়া আর ডিসেন্ট্রিচে ভুগে কয়েকজ্জন এর ভেতরে মারাఆ গেছে।
ఆয়াটস ：বफ্ড ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছ্ছে আপনারা।
 মাইলোর ভ্তের ৷্রয়োজ্গ হ্লে যে কোর্না দিকে ধাওয়া করা যাবে।
কিলপ্যাট্রিক ：দ্যাটস 亦। কলকাতায় खেরার আশায় বসে থাকত্তে হন্ে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জ্রস্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোন্না আশঙ্কা নেই। বিপদ যদি আসেই তাহলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গস্কার স্রোতে ভেসে। কাজেই্ সতর্ক হ্বার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

হলఆয়েল : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সষ্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত্ত করেছে। তার অনুমতি পেনেই জপ্ কেটে আমরা এখানে হাট-বাজান্র বসিয়ে দেব।
 (প্রহর্রী সৈनिকের প্রবেশ। সে ড্রেকের্ন হাত্ এক টুকর্রো কাগজ দিল। দ্রেক কাগজ পঢড় চেঁচিয়ে উঠল)
উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।
সকলে : হোয়াট? এত তাড়াতাড়ি। (চর্নহ প্রহন্রীী্র প্রবেশ। অভিবাদনাד্তে দ্রেকের্ন হাতে পত্র দিল আগత্তক। দ্রেক ইশিত করততেই তারা আবার বের্রিয়ে গেল)
 এই বঙ্ধুত্ব आমি বজায় র্রাখিব। - মানিকচাদদকে অনেক কট্টে রাজি কর্রান্নে হইয়াছে, সে কলকাতায় ইংরেজদের্র ব্যবসা করিবাব্র অনুর্মতি দিয়াছে। এর জন্যে তাহাকে বার্রো হাজ্জার্র টাকা নজরানা দিতে ইইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল ইইতে দিয়া দেఆয়ানের্র স্বাক্মরিত হুক্রনামা হাত্ে হাতে সং্থহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্য়্ বাবদ यাহা ন্যাय্য বিবেচিত হয় जাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলৌই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহ্ল্য, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। অবশ্য ড্রেক সাহেবের বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য না হইইলে দুই চারি শত টাকা কম লইতেও আমার আপশ্তি নাই। কোম্পানি আমার ওপর বোলো আনা বিশ্বাস রাখিতে পার্রেন। সুদূর লাহহার ইইতে आমি বাংলাদদশে আসিয়াছি অর্থ টপার্জনের জন্য, যেমন आসিয়াছছন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উफ্লেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি আপনাদের্ই সমগোত্রীয়।' (চিঠি ভাঁজ কর্রতে করতেত) এ পার্রख্ষে স্কাউন্ড্রেল ইজ দিস ওমিচান্দ।
হলఆয়্যেল : বিন্ট্ উমিচাঁদের্র সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।
ওয়াটস : ইড্যেন হোয়েন ইট ইজ টু কস্টলি।
ব্রেক

হলওয়েল : কিম্ভ কিছুই কর্রবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোপ পেয়ে সে ছাড়েবে কেন?
प्रिক : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।
(বের্রিয়ে পোন)
ધয়াটস : उধু উমিচারদদ্র দোষ দিয়ে কী লাভ? মির্রজাফ্র, অগ্ণশশঠ, রাজবল্মভ, মানিকচাদ কে হাত পেতে নেই?
কিলপ্যাট্রিক : দশদিক্ের দশটি খালি হাত ভর্তি করতত হিমশিম খেফ্যে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফর্রাসিরা। হলওয়েল : কিছ্হ না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিশ্যে দশ হাত বোঝাই কন্নতে আর্র কতটুকু সময় नাহে? বিপদ সেখালে নয়। বিপদ হলো বখরা নিয়ে মতাষ্তর ঘঁটলে।
: (উমিচাঁদের চিঠি বার কর্রে) আর এবটা জরুরু খবর আছ్ উমিচাঁদের চিঠিতে।
 রাজবল্লড, জগছশেঠঠে দল। তারা শওকত জগ্রে সমর্থন করবে।

ఆয়াটস : शूব স্বাভাবিক। শఆকতজन নবাব হলে সকলের্ন উর্লেশ্যই হাসিল হবে। ভাং খেয়ে নাচএয়ালিদের

ড্রেক : আপেভাপেই তার কাঢছ আমাদের ভেট পাঠান্ো উচিত বলে আমার মন্ন হয়।
কিলপ্যার্রিক : আই সেকেন্দ ইউ।
ওয়াঢ্স : তা পাঠান। কিন্ম সক্ধ্যে হা়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?
ড্রেক : অর্ডার্নল, বাত্তি লে আゃ।
হল্যয়েন : নবাবের কয়েদখানায় থ্থেকে এ দুদিনে धকিয়ে মরুভূমি হয়ে গোছি। আাপনাদের অবস্থা কি ততটাই थারাপ?
ড্রেক : নট সো ব্যাড আই হোপ।
(আর্দালি একটা বাত্তি র্রাখল)
ড্রেক : পেগলাগাও।
(দূরে থেকে কষ্ঠন্বর্র)
নেপণ্য্য : জাহাজ- জাহাহ আসছছ।
চার্জজন
সমস্বরে : কোথায়? ख্রুম ফৃইছ সাইড?
নেপথ্যে : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ্জ আসছে। দুইখানা, তিনখানা, চার্থানা, প|চখানা। পঁচ্থানা জাহাজ। কোম্পানিন্র জাহাজ!
(অর্দালি বোত্ জার গ্লাস র্রাখল টেবিলেে)
ড্রেক : কোম্পানির্র জাহাজ্জ? মাস্ট বি ফ্রম ম্যাড্রাস। লৌট আস সেলিব্রেট। ছিপ হিপ ब্ররে।
সমস্মরে : হিপ হিপছছররে।
(সবাই গ্মাসে মদ ঢেলে নিল)

## তৃত্তীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১০ই অক্টোবর। স্থান : ঘসেটি বেগমের বাড়ি।
 রায়দুর্লষ, প্রহরী, সির্木াজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকপণ।]
(প্রৌঢ়া বেপম জাঁকজমকপৃর্ণ জল্লসার সাজ্জ সষ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজ্রবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্ণড, বাদক
 জাসর্র প্রবেশ কর্গল উমিচাঁদ। প্রায় সন্গে সর্গ এক পর্যাক়্ের নাচ শেষ হলো। সকলের হাততালি।)
ঘসেটি : বসুন, উমিচাঁদ্দজি। সগ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলৌই মনে হচ্ছে।
উমিচাদ : (यथाমোগ্য সম্মান দেথিয়ে) মাফ কর্রবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদ্ত্ত শিল্পী। আমার সজ্ছ অল্পদিন্নের পরিচয় ক্নিন্তে ঢাত্তই আমি এঁর কের্যামতিতত একেবারে মুক্ধ। অজকের জনসা সরগগর করে তুলতে পারবেন আশা করে র্রেকে আমি সতে নিয়ে অরেছি।
র্রাজবন্মভ : তাহলেও এখানে একজন অপর্রিচিত মেহমান-
উমিচাদ : ना, না, সে সব কিছু ডাবত্ত হরে না। দ্রি্রি শিষ্পী, পেটের্র ধান্দায় আসরে জনসায় কেরামতি দেথিত্যে বেড়ান।
 কাজের তার্রিফ করা यায় কিনা।
(ঘসেটি রাজবল্মcের দৃষ্টি বিনিময়। আগান্তক আসরের মাঝঋানে গিয়ে দিঁড়াল)
র্রাজयল্মভ : जত্তাদজির্র নামটা-
জাগহ্ঠক : রাইসুল জ্জহালা।
(সকলের্ন উচ্চহাসি)

(जাবার সকলের্র হাসি)


घসেটি : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। চরু করুন, ওস্তাদজি।
ब্রাইসুল
 আপাতত আiি আপনাদের্ একটা নাচ দেখাব। পলীক্রুলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিলেবে যার জবর্সদ্তু নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনার্যা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবব্থা বিবেচনা কর্রে এই বিশেষ নৃত্যটি জামি জনথ্রিয় করত্তে চাই। (ত্বর্লচিকে) একটু টেকা দিয়ে দিন। (তাল্ন
 র্রাজবল্ণ্ণভఆ কিছু আলোচনা কর্রলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)
 কেমন इয়?
(উমিচাঁদ রাইসুল জুহানাকে র্রকপাল্ল ডেকে নিয়ে কিছু বলन। তারপর নিজ্রের আসনে ফিরে এ্রল)
 চিঠিপর্রের আদান-প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।
রাজবল্চভ : তাহলে এখন ఆঁকে বিদায় দিন। পরে দর্রকার মতো কাজেে লাগানো হবে।
রাইসুল জুহালা: বহোত আচ্ছা, হুজুর।
(সবাইকে সালাম কর্রে কালোয়াতি কন্নতে করতত বেরিয়ে গেল)
घসেটি : তাহল্লে আবাত্ন নাচ খরু হোক?
র্রাজবল্পভ : আমার মढে হয় নাচওয়ালিদের কিছুদ্মণ বিশ্রাম দিয়েে কাজ্জের কথা সেরে নেఆয়াই ভালো।
ঘসেটি : তাই হোক।
(ইশ্তিত করতেইই দমবলসস্ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)
র্রায়দুর্নভ : বেশম সাহেবাই আরার্ষ করুন।
घসেটি : আপনারা তো সব জান্নে। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।
 শఆকতজজ নবাব হল্েে আমি কি পাব তা আমাকে পরিষ্巾ার করে বলুন।
घসেটি : শఅকতজত আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।
র্রায়দুর্নভ : এটা কোন্না কथা হলো না। यिनि নবাব হবেন-
ভগৎশশঠ : আমার্ন কথ্থা আগে শেষ হোক দুর্লভর্নাম।

জগষশেঠ ：সে আবার কী কথ্থ！
 দরকার্র। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনেন্গ আল্োচনা দীর্ঘ কর্木া বিপজ্জনক।

 করে লাভ নেই যে，শఆকতজ্জন নিতাত্তই অকর্মণ্য। ভাং়্রের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজত্ নবাব হবে নামমাত্র। অসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পর্রোক্ষ তাঁর নামে দেশ শাসন কর্রবেন রাজ্বল্মভ।

 নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং র্রাজ্জা র্রাজবল্్পভের স্বার্ধ যেমন নির্বিছ্ন হরে আমাদ্র ত্রেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পৰ্巾 নগদ কারবারই ভাল্ো।
घসেটি ：ধनকুবের্ন জগৎলেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজজ্গের যুক্ধের্ন খরচ চলবে কী করে？
ভগঙশশঠ ：ना，না，जামি নগদ টাকা চাইছিনে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আামি দেব，অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিম্ভ আসল এবং লাভ মিলি＜্যে আমাকে একটা কর্জনামা সই কর্রে দিলেই আiি নিশিত্ত হতে পার্ি।
রায়্রদুর্নভ ：আমাকেఆ পদাধিকারের একটা একর্রারনামা সই কর্রে দিতে হবে।
（প্রেহরীর্র প্রব্রে । घসেটি বেশমের্র হাত্ পত্র দান）
घসেটি ：（চিঠি খুলচ্ত খ্থুলতে）সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র।（পড়তে পড়তে）তিনি শөকতজছকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিনম্বে সিরাজের্র বির্ৰুদ্ধে যুদ্ধ্যাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।
র্রাজবল্মভ ：বহোত シুব।
উমিচাঁদ ：आমার তা কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই，जামি সকন্নের খাদেম। খুশি হয়ে বে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এত্ষ্ষণ আমি চুপ করেই আছি।
घসেটি ：आাপনারও यদি কিছু বলান্র থাকক এখুলি বলে खেলু ।
উমিচাঁদ ：নিজের সষল্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসানারের প্রন্ট্তি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বনছি। ইংরেজরা


घসেটি ：সির্রাজের পতন কে না চায়？
উমিচাদদ ：অন্তত আমরা চাই। কারণ সিরাজউক্দৌলা নবাবিতে নির্বিঁ্ন হতে পারলে আমাদের সকলের স্মার্থই র্রাম্ম্মন্ত হবে।
घসেটি ：সির্রাজ সम্বক্ধে উমিচাঁদদর বড় বেশি আশক্ষা।
 आমি দওলত্রে পুজার্রী। ঢা না হলে সিরাজ্জউদ্দৌনাকে বাতিল করে শওকতজभকে চাইব কেন？आমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার্র প্রমাণ।
（भকেটট থেকে চিঠি বার কর্নে ঘসেসট বেগমের হাতে দিল）
घসেটি ：（চিঠির নিচে স্বাক্ষর্ন দেথে উধ্ধসিত হয়ে）এ যে দ্রেক সাহেবের চিঠি！
উমিচাঁদ ：আমান্ন প্রক্তাব অনুম্মোদন করেরে তিনি জবাব দিয়েছেন।
 শৌীজ যেন রাজ্জখানী অাক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউউল্দোলার পরাজয় অবশম্ভাবী হয়ে উঠবে।
 সুয্যোেের সদ্যবহার কন্নত্তে পার্রেন।
(হऐ) বাইরে তুমুল কোলাহন । সকনেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কার্ণ জানবার জন্যে যেতেই রাজ্রবল্gভ তা゙াকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সজে সজ্ে ঢারা সদলবনে কামরায় এন।)


घসেটি : (ভীতির্থদ্ধ কষ্ঠে) নবাব!
সির্রাজ : को ব্যাপার খালাআम्মা, বড় ভার্রী জলসা বসিয়েছেন?
घসেটি : (আাত্যস্থ হয়ে) এ র্রকম জলসা এই নতুন নয়।
সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই ఋধু শামিন হয়েছ্ছন বলে জলসার রোশনাই আমার্র চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।
घসেটি : নবাব কি নাচপানেন মজ্জলিস মানা করে দিৰ্যেছেন?
সির্রাজ : नাচগাননত্র মহফ্শিলের অন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে র্রেখেছেন খালাআম্মা। তার্যা তো
 এতক্ষণে মর্সিয়া তরু করতে হতো।
(হঠাৎ কষ্ঠম্বরে অবিচল তীব্রতা নেনে)
র্রাজবল্দভ, জথৎশেঠ, রায় দুর্শভ, आপনারা এখন ব্যেতে পার্রেন। মতিঝিলেরে জলসা আমি চিরকালের্র মতো তেজে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈব্রি হুয়ে নিন, খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।
घসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমকে বন্দি করে নিক্যে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধ!?
সির্গাজ : এতে ד্রুদ্ধ হবার কি আছে? আামা আছেন, আপনিও তাঁর সগ্গেই প্রাসাদ্দ থাকবেন।
घসেটি : মতিঝিল ছেদেে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাচ্দ যাব? তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান থান হয়ে যাবে। (সহসা কাদতে আর্রষ্ঠ করন্লেন)
সির্রাজ : (অবিচলিত) তৈত্রি হয়ে নিন, খালাআস্পা। আপনাকে আমি নিফ্যে যাব।
ঘসেটি : (মাত্ম করতে করতত) রাজ্রা রাজবব্్ছভ, জগ৫ণশঠ, বিষবার ఆপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনার্রা কিছুই করত্তে পারছেন না?
রাজবল্ঘভ : (এবঘू ইতষ্ঠত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই-
সির্ৰাজ
 শামিল। আশা করি অপ্রিয় घটনার্ন ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরুণ করিয়ে দিতে হবে না।

 তৈরি থাকবেন। প্রয়োজন হন্েে আপনাকেও মোহননালেের অনুপামী হতে হরে।
রায়দুর্ণख : एকুম, জাঁহাপনা। (তারা ন্ট্রিান্ত হলো। ঘসেটি বেপম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।)
সির্木াজ : মোহনनाল जাপনাকে নিয়ে আসবে, থালাজাম্ম। आপনার কোনো রকম অমর্यাদা হরে না।
(बেরিহ্যে যাবার্ জন্যে পা বাড়ান্লেন)
घসেটি : তোমার ক্ষমত ধ্বংস হবে, সির্গাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি ঢা দেখব-দেখ্ব।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ। স্থান : নবাবের দররবার ।
 উৎপীড়িত্ত ব্যক্তি, প্রহরী, ఆয়াটস, মোহনলাল।]

 ঘোষিত হল্লো।
 বা-আদাব আগাহ বালেদ্।
 खানালো।)
সির্গাজ : (সিংহাসনে আসীন হত্যে) আজ্জকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্তণ করা হয়েছে কয়্যেকট জরুর্রি বিষভ্যের মীমাংসার জন্যে।
রাজবল্ভভ : বে-আদবি মাফ কর্রবেন জাঁহাপনা। দর্রবার্নে এ পর্যত্ত ত্যেন কোনো জরুরি বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-
 হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার্র বিশ্ষাস ছিল যে, সিপাহসালার মির্রজাফ্র,
 বিঘ্লসক্কুন হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।
মির্রজাফ্র : জাঁাপনা কি আমাদের আচ্রনে সন্দেহ থ্রকাশ কর্নছেন?
সিরাজ : আপনাদ্র্র বিরুক্ধে অভ্রোে জানাবার কোনো বাসনা আমার নেইই। আমার নালিশ আজ আমার্র নিজ্ের বিরুক্ধে। বিচার্রক আপনারা। বাং্লার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতত পারিনি বলে আমি তাদের্র কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধেে্র জনে্য আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্ধ।
জগৎশশঠ : আাপনার অপরাষ!
 প্রহ্রী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দর্রবার্রে হাজির ক্রন। সে ডুকরে কেরদেদ উঠল)
রায়দूর্बভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (ত্রবাin নিষ্কাশন)

উৎপ্পীড়িত
ব্যজ্তি : আমাকে শেষ কর্রে দিয়েছে হুজ্জুর।
মিরজাফ্র : আমর্木া যে কিছুই বুঝতে পার্গছি না, জাঁহাপনা।
উৎপ্পীড়িত
ব্যক্তি : सবণ বিক্রিি কর্রিনি বলে কুঠিন্ন সাহেবদের্র লোকজন আমার বাড়িঘর জ্রালিিয়ে দিয়েছে।

সিরাজ : (সিংহাসनের হাত্নে ঘুষি মেরে) কেঁদোনা। তকন্না খট্থটি গলায় বনো আর कী হয়েছে। আ|মি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে ত্বদয়হীন জালিম্মের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জানিম হয়ে উঠছে।
উৎপীড়িত
 শঙ্ডা পাঁচজ্জন মিলে জামার প্পোয়াতি বউটাকে- ওহ্ হো হো (কান্না)- আমি দেখতে চাইনি।
 আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছছ হুজুর। (কান্নায় ডেঙে পড়ল)
সির্গাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছ్ সিট়় প্রবন কণ্ঠে) ওয়াটস!
ఆয়াট্স : (ভয়ে বিবর্ণ) ইওর এক্সিলেন্সি।
সিরাজ : আমার নির্রীহ প্রজাটির এই দুর্রবস্থার জন্যে কে দাৗ়্ী?
ওয়াটস : হাউ ক্যান অই नো দ্যাট, ইওর্ন এক্সিলেন্সি?
 ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতঋনো নিনীীহ প্রজার ఆপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।
ওয়াট্স : আপনি আমায় অপমান কর্ছেন ইఆর এক্সিলেন্সি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়़ত आমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরনারে কোম্পানির প্রতিনিখি।
সিরাজ : पूমি প্রতিনিষি? ড্রেক এবং তোমান্র পর্রিচয় আiি জানিনে ড্বেছ? দু"ত্রিত্রতা এবং উচ্ছ্যে্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভান্রতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠীন্না হহ্যেছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করত্তে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ কর্রতে পারনি। दৈফিয়্যত দাও আমার নির্রীহ প্রজাদদর অপর এই জ্রুলুম কেন?


(সমরেত সকলকে উদ্সেশ্য কর্রে)
এই লোকটি লবণ প্রন্মতকার্রক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংর্রে। স্থানীয় লোকদের তৈরি यাবতীয় नবণ তার্রা তিন চার জানা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর্র এখােে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিত্রি করেে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।
মিন্রজাফ্র : এ তো ডাকাতি।
সিরাজ : আপনাদ্দ্র পরামশ্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদার্নি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝির্যেছিলেন রাজ্জন্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদ্ণ মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্ঠ এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ই?রেজদের কাছে পাইকার্ িরেে লবণ বিক্রি কর্রত চায়নি বলে তার এই जবস্থ। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্পভ, ব্যকক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবু户্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্নভ, আমি এই অনাচার্রীদের্র বিক্রুদ্ধে শাসন-শফ্তি প্রর্যোগ কর্রবার্ন সদিচ্ছা দেষ্য়য়েছি কি-बা? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাল্ধের বিচারথ্রার্ঘী।
(প্রহর্রী উৎপীড়িত লোকটিক্কে বাইরে নিয়ে গেন)
 পরিকম্পনায়্ন আমাদের অপমান না করল্লেও চলত।
জগলড়শ : নবাবের কাছ্ আমাদের গদমর্यাদাব্র কোনো মূল্যই নেই। তাই-

| সিরাজ | ज |
| :---: | :---: |
| মির্রজায | একথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে মড়ুল্রের্র অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অयथা দুর্য্যবহার আমর্রা ত্বষ মনে গ্রহণ করতে পার্ কি না সন্দেহ। |
| সির্রাজ |  করা বিধ্যেয় তা-৫ আপনার স্মর্রণ নেই? এই মুহুর্ডে আপনাকে বর্রখাস্ত করে সেনাবাহিনীর <br>  কয়েদখানায় আটক র্রাখতে পারি। হ্যা, কোন্নে দুর্বলতা নয়। শর্রুর কবন থেকে দেশকে বাঁচাত হরে আমাকে তাই করতত হরে। মোহনলাল! |

(মোহনলাল ত্তরবার্রি নিক্কাশন কর্নল)
সিরাজ : (হাত্তর ইগ্গিতে নোহ্নলালকে নিরস্ত কর্রে শান্তভাবে) না, আমি তা কর্নব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল্ল বোঝাবুঝি, जসংখ্য ছ্লনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌন্কিক সম্প্রীতির্ন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ্জ সন্দেহ্নের কোন্নে অবকাশ রাখ্থব না।
মিরজাফর : আমাদের্র প্রতি নবাবের সন্দিপ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হুলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে आামরা উৎ্কর্ঠিত হয়ে উঠ্ঠব।
 আবার আমরা উভয়ে উভভ়ের কাছাকাছি আসত্ত পারি। অমি জানতে চাইই, সেই পথে অপনারা আমার সহ্যাত্রী হ্বেন কি না?
রাজবন্ঠভ : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।
সিরাজ : আমার টদ্গেশ্য অস্পষ্ট নয় । কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্রাইভ আলিনগরের্র সক্ধি খ্থোপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়িছে। এখুনি এর প্রতিবিষান করতে না পারল্ে ওরা একদিন আমাদের্ন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, হ্সক্ষক্ষপ কর্নবে।
মিরজাফর : জাহাপনা, আমাদের হ্থকুম করুন।
 বলছ্ছি- আপনারা ইচ্ছে করন্লে আমাকে ত্যাগ করতত পারেন । বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই চা বই্বার চেষ্টা কর্রব। অধু আপনাদের কাছে আমার্ একমাত্র অনুরোষ যে, মিথেযে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিল্রাষ্তু কর্সবেন না।
মিরজাফর : দেশ্শের স্বার্থ্থর জন্যে নিজ্জেদের স্বার্থ তুচ্ছ কর্রে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহু হু্যেই্ থাকব।
সিরাজ্জ : आমি জানতাম দ্রেশের প্রঢ়াজ্জনকে আপনারা কখন্না তুচ্ফ জ্ঞান করবেন না।
 খেয়ে বুকের্ন সঙ্গ জড্ডির্যে ধর্রলেন। চারপর মিরজ্জাফ্ররের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর্র নতজানু হ্রে দুহাতে কোরান ছ্রঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্নলেন।)

(সিরাজ প্রহরীর হাত্ কোরান শরিফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থ্থেকে
 জ্গগৎশেঠ উমিচাঁদ, রায়দুর্নভ নিজ্জের নিজ্রের প্রত্তিজ্ঞা উচ্চারণ কর্নে গেলেন।)
 নবাবের্র কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।
রায়দুর্ধড : ঈশ্শরের নাম্ প্রত্তিজ্ঞা কর্নছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আiমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ : র্রামজিকি কসম, ম্যায় কোর্রবান \%ूँ নওয়াবকে লিয়ে ।
(প্রহন্নী গপ্পাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)
সিরাজ : (ওয়াটসকে) ఆয়াট্ ।

সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিিি হিসেরে দরবারে তোমাকে আাশ্রয় দির্যেছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার কর্রে এখানে বসে তুমি ষক্তচরের্র কাজ করহছ। তোমাক্ক সাজা না দিল্যেই ছেক়ে দিচ্ছি। বের্রিয়ে যাও দর্রবার থেকে। ক্বাইভ আর ఆয়াটসকে গিক্যে সং্বাদ দাও শে, তাদ্রর আমি উপযুক্ত শিশ্মা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুক্কে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই త্ধত্যের শাস্তি তাদের যথামোগ্য ভাবেই দেওয়া হরে।
ఆয়াটস : ইఆর এক্সিলেন্সি।
(কুর্নিশ কর্রে বেরির্যে গেল)
[দุশ্যান্তর]

## प्विতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১৯এ মে। স্থান : মিরজাফরের আবাস।
[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্ষে প্রবেশের পর্যায় অনুসার্রে— অগৎশেঠ, মির্রজাফন্,, র্রাজববল্মভ, রাইসুन, প্রহরী।] (মন্রণাসভায় উপস্থিত-মির্নজাফ্র, র্রাজবল্মভ, র্রাজদ্রুর্নভ, জশষশ্ঠঠ)
জগৎশশঠ : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হু়্েছেন।
 পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর জাকাছষার্র আর অধিকারের মাডা টগবগ করে ফুটেট উঠছছ ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উख্खাপে। এবার जামি আঘাত হানবই।
রাজবল্মভ : چখূ অপমান! প্রানের আশঙ্কায় সে আমাদের আতক্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হল্লে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্ন মোহনनাল্নের মতো সামান্য একটা সিপাই যথ্ তল্োয়ার খুলে সামন্ন দাঁড়াল তখন আমার চোথ্রে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।
রায়দুর্লভ : সিপাহসালার্রের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।
মির্রজাফর্ন : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝত্ত পারছ্নেন যে, সির্ৰাজ আমদের শান্তি দেবে না।
জগধশশঠ : তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সর্বেఆ সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এর্সপর সিংহাসনে স্থিন্র হতে পারলে তো কথাই নেই।
রাজবল্মভ : আমাদের অস্তিতৃইই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্মন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবেব্র বাইর্রের

 বিনাশ করেচে। এরেতে আমাদের নিসিত্ত হারার কিছুই নেই।
জগ্শেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের অ্যেফতার কর্রতে গিয়েও করেনি। কিন্ह রাজ্জা
 দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখত্তে পাচ্ছি নন্দকুমার্রের অদৃট্টে বিপদ घনিয়ে এসেছে।
মিরজাফর : আমাদের কার৩ অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবন্মভ : আমি ভাবছ্ ত্ত্যেন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিন্নবার পথ্থটাও যদি ত্থালা থাকে, তা হল্লে সে মূক্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে তে আমরা তা বইতে পারব কিনা সক্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পষ্ষ্যাশ কোটি টাকার কম হবে না।
 পঞ্ষভাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করল্েেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাই তো অঠে না । নবাবের হাত থেকে ধন-সম্সত্তি রক্ষার্র জন্যে মাসে মাসে অজয্র

মির্নজাফর : কাজেই আর কালক্শক্প নয়।

মিরজাফর : আমার এপর্রে আপনাদের্ন আন্ত্ররিক ভরসা আছছ তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় থোলাসা কর্রে নেওয়া টচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছ্হি। কৌ কাউক্কে বিশ্বাস কর্তে পারছ্ছিনে। তাই আমাদের্র সিদ্ধান্ত কাগজজজ-কলজ্ম পাকাপাকি করে নেতয়াই আামার প্রস্তাব।
জছঙCশঠ : জামার তাতে কোন্না আপ্পত্তি নেই।
রায়দুর্ধড : এত্ড আপত্তির কি থাকত্ড পারে?

নেপর্য্য : ওরে বাবা কত্রার দেখত্তে হবে? দেউড়ি থেকে আরষ্ত কর্রে এ পর্যন্ত মোট একুশবার দেখিত্যেছি। এই দেখ বাবা, আরু একটিবার্ল দেখ। হ্লো ত্তা?
(রাইসুন জুহালা কামরায় ঢুকল্ন)
কী গেরোরেরে বাবা।
মিরজাফর : की रয়েছে?


মিরজাফর : (সब্রস্ত) নবাবের পাఱ্যা?
রাইস : আলবত হুজ্রুর। কেন নয়? (আবার কুর্নিশ কর্র) হুজ্জুরের নবাব হহত আর বাকি কি?
মির্াাফর্ন : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক! चবর কি তাই বলো!

রাজবল্মভ : (বিরক্ত) আবোল্গ তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছ রাইস মিয়া।
রাইস : (ঙ্ষ্র আবোল তাবোল কি ছ্জুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িঁ়ে তাই রক্মে। তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্খির্থিত মূলার নিম্মাংশ বার করল।) একটু নুन জোগাড় হুলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই্ ঘুর্রিলাম। ক্সাইভ সাহ্রেবের ত্তলায়ারের্ন কোপে সেটাই দুখ৷।
 কোপ মারত গেল কেন?
রাইস : গেরো হৃজুর। কপানের গেরো। উমিচাদ্জির চিঠি নিয়ে ত্রঁর কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পঢে কটটমট কর্রে আমার্গ দিকে চাইত্তে লাগলেন। তার্রপর जঁর কামানের মত্তে গলা দিত্যে একতাল কথ্থার গোলা ছুটে বার হলো : আর ইউ এ স্পাই? এবং সছ্থ সন্গ ওই্র প্রশ্নই



জুতো চোর, গর্থ চোর, সিচ্েেল চোর, কাফ্ন চোর্গ আমাদের্র আপনাদের ভেতরে হ্ছুর কত রকমারি চোরের নাম যে তুনেছি আর তাদের চেহার্রা চির্নেছি তার্র আর হিসাব নেই। কিন্টু ঘুফ্মেচোর্ন আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না কর্রেই হৃজুর মুখের ষপরেই বলে কেন্নলাম, -(মুদু হাসি) একমু ইংরেজ্রিও তো জানি, ইংর্রেজ্রেতই বললাম, ইউ শাট আপ। সজ্গে সজ্গে তনোয়ারের এক কোপ। (হেেে উঠে) অহৃকার করব না হৃজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা। তাই আমান্গ গর্দানেন্র বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুট্ছে মুলোর মাথাটা।
মির্জজাক্র : কथা পামাবে রাইস মিয়া।
রাইস : ए্জুর।
মিরজজাফর : এVन তুমি কার্র কাছ থেকে জাসছ?
রাইস : উমিচাঁদ্দজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)
মিরজাফর্র : (পত্র পড়ে় রাজবল্মভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্রাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখনে?
রাইস : অनেকধুলো সাহেব লেমসাহেব ए্লুর। ভূত ভূত চেহার্রা সব।
মির্রজাফ্র : কার্রো নাম জান্না না?
রাইস : সবজো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুুখ্তলোকে বলা যেত- বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো,
 পারতাম: শাঁকমুন্নি, উলকামুখী, আौষটেপেতি, কানি পিশাটী ণ্রই সব আর কি।

 র্রাজবল্মভ, জगৎলেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার্ মির্জাফর্রের হাতে এল)
মিরজাফর : এরে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?
রাজবল্পভ : চিঠিন জবাব দেবেন না?
 জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের

রাইস : সন্দেহ ক্রাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; ক্ষিন্ম বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিক্রে যেতে পার্র। একটা ক্থা

জগ৫Cশঠ : কিছু মনে কোর্রো না। তোমার্ন সম্বক্ধে কোনো মন্তব্য কর্রিনি।
 তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুইনম্বর জায়গায় আপামী মাস্ন ৮ তার্রিখ্ে সব কিছু লেখাপড়া হবে।
রাইস : হুজ্জুন। (সাংকেতিক মোইরটা নিয়ে বেরিক্যে গেল)
মিন্রজাক্র : রাইসুন জুহালা খুবই চালাক। जে উমিচাঁদদর্ন বিশ্বাসী লোক। ఆর সামনে লেঠঠজির ఆকপা বলা ঠিক হয়্রি।
জগষ্শশঠ : आমি ঔখু বলেছি কি হতে পার্রে।
 আসল চিঠি গাক্যেব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে। তততেই তো ওদের এত
 দায়িত্ত এবং বিপদদর झুঁকি নিয়ে কাজ্জ করছছ নবাবের বিশ্যাসী মির মুলি।

জ্গলশ্শঠ ：তা তো বটেই। অপ্রচরের সহায়ত্রা ছাড়া আমরা এক পা－ও এগোতে পারতাম না।
মিরজাফর ：প্রস্ভুতি প্রায় শেষ হুয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইহরেজদের ఆপরে পুর্রাপুরি নির্ভর কর্না यাবে কি－না？
রাজবন্ড্র ：তাতে কোনো সन্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জ্জাত। পয়সা ছাঢ়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজ্ট্টৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজ্রেই সিপাহসালার্রকে সিৎহাসন্ন বসাবার জন্যে ఆরা সব রকমের সাহায্য দেবে।
জগফশ্ঠ ：অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রর্যোজ্জন হল্লে সিপাহ্সালার্রকে ওরা সাহ্যাय্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।
রাজবन्ळুভ ：সেটাও একটা সমসग़া হুয়ে দাঁড়াবে কি না তা তো বুঝতে পার্রছিনে। আiম যতদূর নেছি ওদের দাবি দুইব্রোটি টাকার ওপরে যাবে। কিম্ম এত টাকা সির্রাজ্টর্দৌলার তর্হবিল থেকে কোনোত্রমমই পাভয়া যাবে না।
মিরজাফর ：আমরা অनেক দূর্গ এগিত়ে এসেছি রাজা রাজবন্ধ্রভ। ও কথা আর এখন ভাবন্লে চলবে না।
 কষ্ঠে）সফল করতত হ্রেে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ－মবাব আলিবর্দির আমনে，উদ্ধিত
 দিন，মাত্র একট্টা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু কর্রে আমি বসতে পার্রতাম।
［দุশ্যাষ্তর্র］

সময় ：১৭৫৭ সাল，৯ই জুন। স্থান ：মিরনের্র আবাস ।
［শি⿵্পীবৃন্দ ：মক্ষে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— নর্তকীগণ，বাদকগণ，মিরন，পরিচারিকা，রায়দুর্লভ，জগৎশেঠ， রাজ্জবল্পজ，মিরজাফর，৩য়াটস，ক্সাইভ，রক্মী，মোহ্নলাল।］
（ফরাসে তাকিয়া ঠ্বেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্চ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সর্মর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাকে মাঝে সুরামত্ত মিরন্ের উল্লাসধ্বনি ।）
মির্ন ：সাবাস। बহ্হোত খুব। ঢোমরা আছু বনেই বেঁচে থাকত্ত ভান্না লাছে। （নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকর্রো হাসি ফ্রেচড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি

দিল মিরনের হতত। সেটা পড়ে বিরক্ত হন্ো মিরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মত্তসূচক ইত্ছিত


মিরন ：সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি।
（नর্তকীদের চল্লে যেতে ইগ্গিত করন）
রায়দুর্লভ ：আমাকে আপনি নৃত্যগীঢতর সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছ্ছন।
মিরন ：তা নয়，তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হ্ঠাৎ এখানে টপস্থ্রিত হুয়েছেন তর্খনি বুবোছি প্রয়োজ্জ জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইনুম না।
রায়দুর্লভ ：দুদল সময় নষ্ঠ করে একটু আমোদ－প্রমোদই না হ্য় হত্তে। অহরহ অশাত্তি আর অব্যবস্থার মষ্য থেকে জীবন বিম্বাদ হয়ে উঠ্ঠেছ্র। কিম্মু（একজনকে দেখিয়ে）এ নর্তকীকে আপনি পেनেন কোথায়？একে যেন এর্র আগে দেছেছি বনে মনে হচচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন？তা－এ খবর পেলাম কিছুক্ষণ আাগে।
 বাসগৃহ অনেক্টা নিরাপদ। কার্রণ মোহনলাল জানে যে, আাম নাচ-গানে মশঞ্ৰল থাকতেই ভালোবাসি।
রায়্রদুর্థড : কেকে আসছ্ছন এখানে?
মির্নন : প্রয়োজনীয় সবাই। তাছাড়া বাইর্রে থেকে বিশেষ অত্তিি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিষি কেউ একজন।
র্রায়দুর্শভ : কোম্পানির্ন প্রত্তিিি কলকাতা থেকে এখান্ন আসছ্ছেন?
মিরন : তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।
রায়দুর্ণভ : সে যা হোক। আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখ্ কী কাজ্ে নবাব ঢনব করে বসবেন ঢার ঠিক নেই। তলবের সত্গ সজ্গে হাজির না পপলে তখ্থুনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভারে এলাম খধ্র আমার সম্বক্ধে কী ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।
মির্রন : আাপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজ্েে পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজ্েেই সিপাহসানার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ।
রায়দুর্গভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চার্রিদিককার অবস্থা দেব্বে যদি বুঝি যে, আপনাদের্ সাক্লে্যের কোনো আশা নেই, তাহুেে কিস্ট আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?
মিরন : (ঈষए বিন্মিত) को ব্যাপার? जাপনাকে যেন কিছুঁটা আতক্কিত মনে হচ্ছে।
 মড়েब্র। এর ডেতরে কর্তব্য স্থির্ন করাই দায় হয়ে উঠ্ঠেছে।
(পরিচারিকার্ন প্রবেশ)
পরিচার্রিকা : ম্মেমান।
রায়দুর্ধড : आমি সর্রে পড়ি।
মিন্রন
বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ডেতরেই বৈঠক খরু হয়ে যাবে।
রায়ুদুর্গড : না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি মাগছছ। আমি পালাই। কিম্ট আমার্ন সছে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)
(পরিচারিকাকে ইপ্গিত কর্রে মিরন কিমুটা প্রন্জুত হর্যে বসল। জ্গ্যশেঠ, রাজ্জবল্মভ ও মিরজাফরের প্রবেশ। মিরন সমাদর কর্রে তাদদর্র বসাল।)
মিন্নন : একটু আগে রায়দুর্নভ এসেছিনেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিস্ঠ তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি ধোলার্খুলিই জানিফ়ে গেছেন।
জগপ্লেঠ : ঢাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হরে এই তো?
রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাযী। সবাই সুম্যেগ খুঁজছছ। তা না হলে রায়দুর্লভ মালে মালে অামার কাছ থেকে বে বেতন পাচ্ছে তাত্তই তার স্বর্গ হাত্ত পাবার কथা।
মির্জজাফ্র : ও সব কথা থাক র্রাজা। সবাই একজোটে কাজ করততে হেে। সকনের্ন দাবিই মানতে হবে।
 মমহৃর্তে নবাবের্র সগ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার హরুপ্র আছে বৈ কি।

পর্রিচার্রিকা : জানানা সওয়ার্নি।
(সবাই একইু বিব্রত হয়ে পफ़न। মির্রজাফর্木 হ ঠাৎ পকেট থেকে কক়্েক টুকর্রো কাগজ বের কর্রে তাত্ মন দিলেন । মিন্নন লষ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবর্ণণ করে ধমকে উঠল)
মির্নন : ভাগো হিঁয়াসে, কমবখ্।
(পরিচার্রিকার দ্রুত প্রস্তান)
রাজবল্পড : (ইক্Fিত্ֵর্ণ হাসি হেসে) চটট করে দেথে এস। আত্রীয়রাই কেউ হবে হয়ত।
 নতুন প্রসগ্গের্র অবতাব্রণা কব্রলেন)
 চूক্তি স্বাক্ষর্র সম্ষব নয় ।
মিরজাফর্ন : (হঠাৎ যেন পরিরেশের থেই ধরতে পেরেছেন) আরে বাপরে একেবার্রে কালকেউটে। তার দাবিই তো সকলেরে আশে। जা না হুেে দষ্ঠ না পের্রাতেই সমশ্ত খবর পৌছে যাবে নবাবের্র দর্রবার্র। মন্নে হ্য কমকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাষ্ষর দেবে।
(দুজ্রন মহিলাসহ উল্ধুসিত মিরন কামর্রায় ছুকলো)
মির্নন : এँর্राই জাनाना সఆয়ার্নি।
(রমণীর ছদ্রবেশ ত্যাগ করলেেন ওয়াঢ্স এবং ক্সাইভ। মিন্নন বের্রিয়ে গেল)
ఆয়াটস : সর্রি ইু ডিজ্জাপয়েন্ট ইউ জেন্টেন্মেন । আর ইউ সারপ্রাইজড? ইনি রবার্ট ক্লাইঅ।
মিরজাক্র : (সসম্ত্রম্ম উণে দাঁড়িয়ে) কর্ন্নেল ক্নাইভ?
ক্নাইভ : আান ইউ সার্্রাইজড? অবাক হনেন?
মিরজজাফ্র : অবাক হবা木ই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।
ক্রাইভ : বিপদ? কার্র বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?
মিরজাফ্র : দুজনেনই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।
ক্রাইভ : আমার কোন্না বিপদ নেইই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোন্না ভয় নেই। কার্রণ সে আমাদের্র কিছুই কর্ততে পার্রবে না।
রাজবল্মভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিত্যে বড় বড় কথা বললৌই সব হক্যে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছ। তোমাকে ধরে বস্তাবক্দি হ্লো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে ছূবুনি দিতে বাদশাহের্র ফরমান জোগাড় করত্তে হবে নাকি?
ত্নাইভ : আই ড্র নট আল্ডার্স্ট্যান্ড ইওর হুলো বিজনেস, বাট আই অ্যাম শিఆর নবাব ক্যান কজ নো হার্ম ই আস।
জগঙশেঠ : ভগবান্নর দিব্যি কর্ন্নে সাহ্রেব, তোমর্যা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথ্থা নয় এরি ভেতরে-
ক্রাইভ : দেথো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েইই থাকে। जা ছাড়া রবার্ট ক্নাইভের সজে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার্ন ফল দেখবে।

রাজবল্ঘভ : সেটা দেখবার্গ অপৌ গলাবাজি কন্নছ কেন?
ক্তাইভ : এই জন্যে যে নবাबের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রষান সেনাপতি বিশ্পাসঘাতক, যার খাজাথ্তি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতার্রক তার কোন্না ক্সমতা থাকতে পার্র না। उবে হ্যাঁ, আপনারা ইচ্কে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পার্রেন।
রাজবল্মভ : আমরা?
ব্মাইভ
হোয়াই নট? আপনারা সব পার্নেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পরে বসারেন না তা কি বিশ্যাস করা যায়? आমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্টু-
মির্রজাফ্র : এইসব ক্থার জন্যেই আমরা এখান্ন হাজির্ন হর়্েছি নাকি?
 এ-যুুের সেরা বিশ্বাসঘাত্ক। আমাদের্র প্ধানের কথা গে নবাবকে জানিয়ে দ্যিয়েছে! কন্নকাতা অ্যাটাক-এর সময়ে তার যা w্ষিত হর্যেছিল নবাব তা কমপেনসেট করতে চেট্রেছেন। ক্কাউল্ভ্রেলটা আাবার্র এক নতুন অযার নিয়ে জামাদের কাছে এসেছে।
মিরজাফর্র : আমি उনেছি সে আরও ্রিশ লহ্巾 টাকা চায়।
ক্রাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশন আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেবো না। কেন দেবো? হোয়াই? থার্টি লাকস অফ রুপিস ইজ নো জ্েোক।
 আমাদের যাবতীয়্গ খুষ্ণ খবর তার জানা।
ক্নাইভ : ডোনট ওর্নি, র্রাজা। উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাচ্থ । বাট ক্রাইভ ইজ নো লেস। আমি উমিচাদদকে ঠককাবার ব্যবস্থা করেছি।
মিরজাফর : কী রকম?
হ্বাইড : দूটো দলিল হবে। আসল দলিতে উমিচাঁদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লহ্ষ টাকা দেবে।

রাজবష্ম্
জাইড

জगালশাঠ
মিরজাফর্র
ক্ञाইভ
মিন্রজাফন্ন : উমিচাঁদ মানবে কেন তাহলে?
ক্রাইভ জशষ্ণশঠ

ক্সাইভ তा জানিয়্যেজেন

দলিল সই করবে কে? কিি্ট সে यদি কোন্নো রকম্ম এ কথা জানতে পারর?
আপনারা না জানালে জানবে না। আর্র জানলে কার্নও বুঝত্ত বাকি থাকবে না যে, আাপনারাই
আমাদের সম্ধক্ধে জাপনারা নিিিচ থাকত্তে পারেন।
 থাকবেন উইটনেস। নকন দ্দলিলটায় অ্যার্ডমিরাল ওয়াটসন সই কর্রতত র্রাজি হননিি।

সে ব্যবস্থা হয়্যেছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
তাহলে আর দের্রি কেন? আমাদের আাবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।
অফকোরস । দলিল দুটোই তৈর্রি আছে। ঔধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায় ।
(দলিলের কপি মির্রজাফ্রের্র দিকে এগিত্য দিল)
মির্রজাফর্ন : এবদু পড়ে দেখব না?
ふাইড : ড্রাফট তো আগেই পড়েছেন।

রাজবল্মভ : তাহলেও একবার পঢ়ে দেখা দরকার।
ক্রাইভ : ইফ ইউ জয়ান্ট গো অगাহেড। পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মত্তে আপনাদেরও ঠকানো হ্যেছে কি-না। (দলিলটটা রাজ্জবল্পভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজ্ঘা আপনিই পড়ুন।
 ক্লকাতার বাসিন্দারা স্ষতিপুরণ বাবদ পাবেন সত্তর লস্ফ টাকা, ক্রাইভ সাহ্রেব পাবেন দশ बক্ষ টাকা, অ্যার্ডমির্রাল అয়াটটসন পাবেন-
মিরজাফর : এ্তুলো দেথ্যে আর লাভ কি?
 টাবা পাওয়া যাবে কিন্না।
মিরজাষ্র : বড় দের্রি হ্য়ে যাচ্ছে। আসুন দন্তথ্ত দিত়় কাজ শশম কর্তে কেলি।

ক্রাইভ : (বিরক্ত) ইট্ট আর থিংকিং লাইক এ ফুল। আমরা কেন্ন রাজ্য চালাব।
आমরা ऊধু ব্যবসা-বাণিজ্য কর্রবার প্রিভ্রিলেজ্জুঝু সিকিটরড করে নিচ্ছি। ঢা আমারের করতেই্রবে।
 ভালো কথ্থা নয়।





(রাজবম্ল্রভভর হাত থেকে দল্লিল নিয়ে সই করকত বসম। কিম্জ একটু ইতস্তত করর-)
মিরজজাফর : বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেঁপে টঠল। বাইর্র কোথাও মরাকান্नা তনতে পাচ্ছেন শেঠিজ? जামি যেন उननाম।
ক্লাইভ : (উচ্চহাসি) বিদ্রোথী সেনাপতি, অথ্চ সো কাউয়ার্ড।
রাজ্জবল্耳ভ : নানা প্রকারের দুপিচিষ্তায় আপনার শরীর মন দুর্যল হুয়ে পড়েছছ। ও কিছু নয়।
মিরজাফ্র : তাই্ হ্য়ত।


ক্লাইত্ত : ওহ্গ হোয়াট ননসেন্স! আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজ্জের জন্যেই্ তরসা করা যায় না। তাই বিপদের «้ँকি নিত়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসককে পাঠিয়ে নিষ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দের্থছি আমার অনুমান অক্ষর্রে অক্ষর্রে সত্যি। (মিরজাফক্রকে) আর্র বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজ্জা হ্য়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই । ইউট আর স্যার্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশ্থর জর্ন্য দেণের নবাবকে আপনারা সর্নিক্যে দিচ্ছে । কার্রণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশ্শের কল্যাণ হবে না।

মিরজাফর্র : জাপনি ঠিক বলেছেন। আমর্木া নবাবকে সরিক্য় দিচ্ছি। সে আমাদের্র সম্মান দেয় না।
(দनिजে সই করল। নেপণ্যে করুণ সংগীতত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজববল্মভও সই কর্নन।)
ক্বাইভ : দ্যাটস जল রাইট। (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছू কর্রলাম यা ইতিহাস
 নিল, তারপর সবাই বের্রিয়ে গেল। অন্যদিক দিয়ে মিরন্নর প্রবেশ।)
মির্রন : হা হা হা। আর দেরি নেই।
(হাততালি দিতেই পর্নিচারিকার প্রবেশ) আাগামীকান যুদ্ধ। জানিস আগামী পর্নষ কী হবে? আগামী পরও আiমি শাহজাদা মিরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর্র একদ্কিন বাংলার নবাব। (দ্রুত জনৈৈৈক রক্শীন্র প্রবেশ)
রক্ষী : एফ্ুর, গেনাপতি মোহনলাল।
মিরন : (आত্কিত) মোহনनাল !
(মোহননালের্র প্রবেশ)
 निতে जबাম।
মির্রন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমত্তিতে আপনি প্রবেশ কর্রেেে?
মোহ্নলাল : প্রর্যোজন মতো যে কোনো জায়গায় যাবাত্র অনুমতি আমার আহছ। সত্য বলুন এখানে ছুল্ঠ बড়यব্র হচ্ছিন কি না?
মির্রন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জান্নে এর ফল कী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সক্পে আক্বার সমন্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়্যে গেল। নবাব তাঁকক বিশ্বাস কর্লে সৈন্য পর্রিচালনার্ন ভার্র দিয়েছেন। আর আপ্পনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যক্র্রের অপবাদ নিত্যে। আমি এখুনি আাব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাব। (উढে দাঁড়াল) এই অপমান্রে বিচার্ন হওয়া দরকার।

মোহননাল : প্রতার্রণার চেষ্ঠা করবেন না। (তরবারি কোমমুক্ত করন) আমার ӊধ্ণচর ভুন সংবাদ দেয় না। সচ্য বলুন, কী হচ্ছিল এখান্? কে কে ছিল মষ্রণাাসডায়?
মির্রন : মর্রণাসভা হচ্ছিল কিনা, এবং হন্েে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিমুই জানিনে। এসব বাজে জিনিসে সময় কাটান্নে আমার ম্বভাব নয়। (পর্রিচার্রিকাকে ডেকে মির্রন কিছু ইছ্ছিত কর্রল) যथন না-ছোড় হয়েছেেন তখন বেআদবি না করে আর্ উপায় কি?
(नর্তকীর প্রবেশ)
এখানে কী হচ্ছিন্ল আশা করি সেনাপতি রুঝতে পেরেছেন?
(একটি মালা নিচ্যে নাচের্র অগ্ছিতে দুলত্তে দুলতে নর্তকী মোহনলালের্র দিকে এপিয়ে পেল। মোহ্নলাল তর্নবারির অপ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে "ুুড়ে দিয়ে তর্রবার্নিন ম্বিতীয় আঘাত্ত শৃন্সেই তা ব্বিখখ্তিত কর্রে কামর্রা থেকে বেরিয়ে গেল)


## তৃতীয়্ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই জ্রুন থেকে ২১এ জুনের মথ্যে যেকোনো একদিন। ছ্থান : নুফयুন্নিসার্ন কক্ষ।
[শিল্পীবৃন্দ : মক্ধে প্ররেশের পর্যায় অনুসার্রে-ঘসেটি, লুুফা, আমিনা, সিরাজ, পর্রিচাব্রিকা] (নবাব-জনनী আমিনা বেগম এ ब্লুৎফুন্নিসা উপবিষ্টা। ঘসেটি বেগমের প্রবেশ)
ঘসেটি : বড় সুত্ে আছ রাজমাতা আমিনা বেশম।
बুeফা : আসুন খালাजাম্মা।
(সালাম কর্মল)
घসেটি : বেঁচে থাক। সুখী এ্পেং সৌভাগ্যবতী হ্ এ্রমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্কে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। ঢাই जে দোয়া করতে পারলুম না।
आমিনা : ছিঃ বড় আপা। এস, কাছ్ এসে বস।

आমিनা : সिর্রাজ তোমারও তো পুত্র। पুমিও তো কোল্লে-পিঠ করে মানুষ করেছ।
घসেটি : অদৃষ্টের পর্রিহাস-তাই ড়ু করেছিল্নাম। यদ্ণি আনতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার
 দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি সে গ্রাস করর্বে রাহ্র মতো, তাহলে দুধের শিঙ্ট সিরাজকে প্রাসাদ-চত্বর্নে আছড়ে মের্রে কেল্নতে কিছুমাত্র ম্বিষা করতাম না।
ब্লুৎखা : আাপনাকে অামরা মায়ের মতো ভালোবাসি। মাক্যের মতোই শ্রদ্ধা করি।
ঘসেটি : থাক! खে সত্যিকার মা তার মহলেই তো ঢাঁদের হাট বসিক়েছ৷ আমাকে আবার পরিহাস কর্রা কেন? দরিদ্র নার্রী আiি। निজের সামান্য বিত্তের অধিকার্রিণী হয়ে এক কোণে পঢ়ে পাকত্তে চেে্যেছিলাম । কিষ্ম মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারাুুুু আমাকে দিলেন না।
আমিনা : কী হয়েছে তোমান্ পুত্রবधূর সামনে এর্রকম র্চা় ব্যবহার করছ কেন?
凶সেটি : কে পুত্র আর্র কে পুত্রবধূ? সির্রাজ জামার কেউ নয়। সিরাজ বাংন্লার নবাব-আামি তার প্রজা । ক্ষমতার অহংকারে উন্মর্ত না হুেে আমার সম্পত্তিতে হ্তক্ষেপ করতে সে সাহস করতত না। মতিবিল্ল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারতত না।
बুৎকা : জননেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাক্স তিনি ধার নিয়েছেন। ক্লকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হর্যেছ্নি তাই। কিন্ট গোনমান মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ঝেব্রত পাবেন।
घসেটি : নবাব টাকা ফেরত দেবেন!
बুeফ
घস্সেটি
: কেন দেবেন না? তা ছডড়া সে টাকা তো তিনি ব্যক্তিগত প্রক্যোজনে ব্যয় করেননি। দেণের্ন জন্যে-
: थাম। লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোরো না। সিরাজ্জের বক্তৃত্তা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে-পিঠঠ কর্রে মান্মষ কর্রেছি। কিন্ট তোমার মুতে বড় বড় বুলি ఠনলে গাত্যে যেন জ্বালা ধরে যায়।
আমিনা : সিরাজ তোমার কোন্নে ক্ষতি কর্রেনি বড় আপা।
ঘসেটি : তার্ন নবাব হ্রয়াটাই তো আমার মষ্ঠু হ্ষতি।
आমিনা : নবাবি সে কার্রো কাছ্হ থেকে কেড়ে নেয়নি। ভূতপুর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিত্যে গেছেন।
ঘসেটি : বৃদ্ধ নবাবকে ছ্লনায় ভুলিত্য তোমরা সিংহাসন দখল্ কর্রেছ।

(সিরাজ্রের থ্রবেশ)
সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুথ্েে নবাবি করেনি খালাজাম্মা।
ঘসেটি : এসেছ শয়তান। ধাওয়া কর্রেছ অমার পিছ্হ?
সির্রাজ : আপনার সক্গে প্রৰ়़াজন আছছ।
घসেটি : কিষ্ভ তোমান্স সন্গে আমার কোন্নো প্রল্যোজন নেই।
সিরাজ : আমার্র প্রয়োজ্জন আপানার সস্মতির অপেক্শা রাখছে না খালাআাম্মা।
घসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আামাকে সংবাদ দিয়েছ বে, তোমার্ন আরও কিছ্ু টাকার দরকার।
সির্রাজ : थবর আপনার অজানা থাকার্ কथা নয়।
घসেটি : অর্থাৎ?
 আপনি র্রাখেন। আরও স্পষ্ট কর্নে খুতে চান; আমি জানি যে, সিরাজের বিরুক্ধে আপনার্র
 লাভ্যে্ন আশায় আপনি উন্যাদ। আমি অনুর্রোষ কর্木ছি আপনার্ সত্গে আমাকে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার্ত করতে বাষ্য করা না হয় ।
घসেটি : ডুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ম?
সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দ্দিচ্ছি।
ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙ্ডাবার্ন স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না নবাব। আমমিও তোমাকে সাবখান করে দিচ্ছি।

 র্রাখা বাষ্ছুন্নীয় নয়। অষ্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রশ্মা কর্রতে চাই।
घসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারজি না।
সিরাজ : র্卜ाষ্ট্রের অভ্যত্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোন্নো ফ্ষমতাভিলাষী, শ্বার্থপরায়ণ নান্নীর পক্ষ র্রাজনীতির সত্গে যোগাযোগ বাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধিন ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে জাপনার ম্বাধীনচায় হন্তcম্মপ করা হবে না। उবে লক্ষ রাখা হবে যাত্তে দেশের্র বর্তমান অশাত্তি দূর হবার আগে বাইরের কার্রো সজ্গে আার্ি কোনো যোগাযোগ র্রাখত্তে না পার্রে।
घসেটি : (ক্কিষ্ঠ) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) ঔনলে তো র্রাজমাতা, আমাকে বব্দিনী কর্রে র্রাখা হলো। এইবান্ন বল তো আমি তান্র মা, সে আমার্ন পুত্র-তাই না? হা হা হা।
(অসহায় ক্রোনে কাঁপতে কাঁপতে বেব্রিয়ে গেলেন)
जমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয় । (টঠে দ্রজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শ্তে যাও, বড় আপা(বেরিয়ে গেলেনন)
লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমান বোধ কর্রেছ্র । অঁর সর্ত্ অমন ব্যবহার কর্রাটা হয়ত টচিত হয়নি।

সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছ্নেন লুৎফা। ৩ধু অপমান নেইই আমার।
লুৎফা : $\quad$ কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।
 অপমান নয় আমাকে ধ্বংস কর্রবার আয়ারাজনে সবাই কী র্রকম মেতে উঠেছে।
লুৎकা : ক্কিন্ভु খালাআম্মা-
সিরাজ : আমাকে ক্ক্মতাদ্যুত করত্ত পারলে খালাजাম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।

সিরাজ : থামলে কেন? বন।
লুeফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।
সিরাজ : বন।

সিরাজ : লুৎফা, ঢুমিও আমার বিচার কবন্নে বসল্ন। কর, আমি আপত্তি করব না। দাদু মরনার পর থেকে এই ক-মালের ভেতরেে জামি এত বদলে গেছি যে আমার নিকটতম জুমিও তা বুঝতে পারবে না।
बूएक জাঁহাপনা।
 করিনি। তুমিও জান লুৎফা আমি তা কর্রিনি।
आমি ७-সব কোনো কথাই তুলহিন্নে জাহাপনা।
आমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিল্য় বিচার কর।
बूएe
সিরাজ : তাই তোমার মনে হলোো ওঁন টাকা-পয়সায় হাত দিয়েছি বলৌই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন । কিন্ভ তুমি জান না, কত্খানি, উৎসাহ নিয়ে উনি অজ্রয্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজজ্গেন্ন কামিয়াবির জন্যে। ঔখু শওকতজল্গ কেন, আমার্গ শক্রুদের শক্তি বৃক্ধির জন্যেও ఆँর দান কম নয়।
लूৎक
সिরাध

সির্রাজ : আমার চারপাশ্শে লুফফা। আমার সান্রা অত্তিত্থ জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, অমাত্য, সেনাপত্দির এবং আমার মাঝখান্ দেয়াল, দেশেশর নিশিত শাসন ব্যবষ্থা এবং আমার্গ মাঝখান্গ দেস্যাল, খালাআাম্মা আর আমার মাঝাখান্, আমার চিষ্ঠা আর কাজ্েের মাঝাখানে, আমার স্বপ্ন আর

बুeফা : জাঁহাপনা!
সিরাজ : আiি এর কোন্নাটি ডিঙ্িিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেকে ফেল্ছি, কিন্ভ তবু তো সেয়ালের লেষ হচ্চে না, নুeखা।
बুৎফা : আপনি ক্রান্ত হয়েছেন জাহাপনা।
সির্রাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপায়ের দশ আঙুলের্ন ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িিয়ে


| লুeखা | সমত্ত দুণ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমান কাছে দুইএকদিন বিশ্রাম করুন। |
| :---: | :---: |
| সির্ৰাজ | কবে যে দুদণ বিশ্রাম পাব তার ঠিক ননই। আবার ঢো যুক্ধে যেতে হচ্ছে। |
| बूलखा | : সেকি! |
| সির্木াজ | আমার বিরুদ্ধে কোম্মানিন ইংর্রেজদের আয়্রেজজন সম্মুর্ণ। আমি এগিয়্যে গিয়্যে বাধা না দিলে তার্রা সরাস্সর রাজ্ানী আক্রমণ করবে। |
| बুৎৎক | ইংরেজদের সর্রে ডো আপনার মিটমাট হর্যে গেল |
| সিরাজ |  |
| नুeखा | : ক্জন বিদ্নেশি বেনিয়ার এত স্সর্ধা কী করে সষ্বব? |
| সির্ৰাজ |  <br>  কি এতই বঢ়? |

নুৎফা : কোনো প্রতিকার্ন কর্রতত পার্রেননি জাহাপাা?

 করত কিনা কে জানে?
ब্লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ आপনি বিশ্রাম করুন্ন।
সির্রাজ : আর্ন কাল সকালেই দেক্রের পত্থে-ঘাটে লোকের মুত্খ মুত্খ ছড়িয়ে পড়বে, যুক্ধের আক্যোজন ফেলে রেথে হার্রেমের কয়েকশ বেগমের সজ্গ নবাবের উদ্ছাম রাসলীলার্ন কাহিনি।
লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোন্ো অভাব নেই।
 আমাকে প্রত্পিালন কর্রতে হচ্ছে।
बুৎফা : সে যাক। আজ জাপনার বিশ্রাম। খ্রু আমার কাছে থাকবেন আর্পনি। ও্ুু আমরা দুজন।
 আমাদের মাঝখান্ে একটি রাজ্জর্থের দেয়াল। মাবে মাঝে ভেবেেেি, এই বাষা যদি দূর হয়ে যেত। নিচিচিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সহ্সান্র আমরা পেতাম।
(পরিচারিকার প্রবেশ)
পর্রিচার্রিকা : বেগম সাহেবা।
ল্লুৎকা : (তার্ন দিকে এগিশ্রে আসতত আসতে) জাঁাপানা এখন বিশ্রাম কর্জছেন । যাও।
পর্রিচার্রিকা : সেনাপতি মোহনলালের্র কাছ পেকে খবর এসেছে। (পেছোতে লাপল)
बूलखা : ना।
(পরিচারিকার প্রস্থান)
সিরাজ : (এপিহ্যে আসত্ আসত্) মোহ্নলালের জর্রুরি খবরটা ৫নতেই দাও, লুeফা।
(লুৎফা সিরাজ্জের গত্র্রোষ কর্লল)
नूৎखা : (आবেগজড়িত কণ্ঠে) ना।
(সির্রাজ থামল फ্ষণকালের জন্যে। बুষ্ফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীর্র স্নেহসিক্ত হয়ে
 চেয়ে ব্ইইল সিরাজের চলে যাওয়া পক্থের দিকে-দুইফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুইপাল বেয়ে)

## ब্মিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২২ম জুন। স্থান : পলাশিতে সির্নাজের শিবির
[শিল্পীবৃन्দ : ম(ঞ্ট প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-সিরাজ, মোহনলাল, মিন্রমর্দান, প্রহরী, বन्দি কমর]


দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)
 নীরব পায়চারিি) ভেবে আমি অবাক হ্য়ে যাই-
(মোহ্নলালের্র প্রবেশ। কুর্নিশ কর্রে দাঁড়াত্তেই)
সিরাজ : সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ্জ সভ্য জাত্তি বনেই ৫নেছি। তারা শৃæ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিম্ট এখানে ইংর্রেজরা যা কন্রছ সে তো স্পষ্ট র্রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার্র বিরুদ্ধে তার্রা অস্ত্র ধরছে। আপর্য!
মোহনলাল : জাহাপনা!
সিরাজ : 玄া, বলো মোহননनাन, कী খবর।
মোহনলাল : ইংরেজ্েের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের্র বেশি হবে না। অবশ্য তার্রা অক্ত্র চালনায় সুশিশ্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজার্রের ব্বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হরে গোটা দশেক। আমাদের কামান পগ্টাশটার্র বেশি।
সিরাজ : এ্রখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ঘুটবে কি ना।
মোহ্নলাল : জँহাপনা!

 না যে, ওরা ইংরেজের বিরুক্ধে নড়বে।
মোহনলাল : সিপাহসালার্রের আরও এক্যানা গোপন চিঠি ধরা পড়ড়ে।
(নবাবের হাতে পত্র দান । নবাব সেটা পড়ে হতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন)
সিরাজ : বেইমান।
মোহনলাল : ক্রাই心ের আরও তিনখানা চিচি ধরা পড়ড়ে। সে সিপাহসালারের জবাবের্ন জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মন্নে হয্ন।
সির্রাজ : সাংथাত্তিক নোক এই ক্পাইড। মতলব হাসিল করার জন্যে বে কোনো অবস্থার ভেত্র đौঁপিয়ে পড়ে। ఆর কাছে সব কিছছই যেন বড় রকম্মের জুয়ো খ্থো।
(মিরমর্দান্নের প্ররেশ। যथারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল)
সিরাজ : বল মির্রমর্দান।
 ছোট বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক র্রোশ দুর্নে।
সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

মির্মর্দান ：（একটা প্রকাশ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে）আমরা সব খছিয়ে কেলেছি।（নকশা দেখাতে দেখাত্ত）আপনার ছাউ্িন্ন সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউ্িন্ন সামনে মোহনলাল，
 জামাই বদ্রিআiিি খौর অथীনে যুদ্ধ করবে। তাদের্র ডান পাশের গছার দিকে একমু এগিয়ে
 সাষ্ঞিয়েছেন সিপাহ্সালার，রায়দুর্শভরাম আর ইয়ার লুৎফ থাঁ।
সির্木াজ ：（নকশার কাছ থেকে সরে এসে একাু পায়চারি করন্নেন）কত বড় শক্তি，তবু কত पুচ্ৰ মির্রমর্দান।
মিন্নমর্দান ：জাহাপনা！
সির্রাজ ：आমি কী দেখছ্ জান？কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধ্ধের পাল্gা ভারী হয়ে উঠঠছে।
মিরমর্দান ：ইংরেজদের ঘায়েল ক্রতে সেনাপ্তি মোহনলাল，সাঁख্র আর আমার বাহিনীই যথ্থেষ্ট।
 হাজ্জার্ন পদাতিক সেনা রয়েছে। जারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্ট্ সমন্ত অবর্ছাটা কী দাঁড়াচ্ছে， এস তোমাদের সজ্ছ আলোচনা করি।
মোহনলাল ：জাঁাপনা！
সির্木াজ ：মিনজাফ্রের্র বাহ্হিনী সাজিত্যেছে দূর্র লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুক্দ তোমর্木া হারত্
 घাচ্চে।
মির্রমর্দান ：কিিন্ভ আমরা হারব কেন？
 শিবিরের কাছছ ওদের＜ৌজ রাখবান কথা আমরাও ভাবি না। কারণণ，সামনে তোমরা যুদ্ধ কর্নতে থাকনে，ધরা প্পেছে নবাবের্র শিবির দখল করতে এক মুহ্ত্ত পের্নি করবে না।
মোহনলাল ：ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষে্রে না আানলেই বোধ হয়－

মির্রমর্দান ：এত চিষ্তিত হবার্ন কারণ নেই，জাঁহাপন।। আমাদদর প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো হ্ষতি হরে না।
সিরাজ ：आাম জানি，তাই आরఆ বেশি ভরসা হার্রিয়ে বেनছি। ঢোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ শ্যাধীনতা র্ণা হবে না，এই চিত্তাটাই আজ্জ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।
মোহনनाল ：आমর্木া জয়ী হ্ব，জাঁহাপনা！
 বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্ম एকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অষ্যন্তরীণ গোলফ্যোগ এড়াবার জন্যে য়ুদ্ধের সর্বময় কর্ত্ত্ত সিপাহ্সালারকে দিতেই হবে। ফन কি হরে কে জানে। আiি কর্তব্য স্থির কর্মতে পারহ্ছিনে，কিম্ভ কেন বে পার্রছিনে আশা করি তোমর্রা বুঝছ।
মির্রমর্দান ：জাঁহাপনা！
সিরাজ ：আজ্র আমার ভর্রসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়，মোহ্নলাল। আমার একমাত্র ভরসা
 ইয়ার লুৎফদের্র মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ৫ঠঠ সেই স্টাবনাইুকু।
（কিঘুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দুজন প্রহর্রী এক ব্যক্তিকে নিক্যে হাজির হলো）

প্রহরী ：ए एজ্মু，এই লোকটা নবারের ছাউনির দিকে এপোবার চেষ্টা করছিল।
 দাঁড়াল। নবাব দুপা এগিয়ে এন্েন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশ্শ দাঁড়াল）
বन्দि ：（সকাত্র ক্রুন্দনে）আমি পনাশি এ্রাম্রে লোক，হৃজুর। র্রীশনি দেখত্ এখান্ন এসেছি।
মোহনলাল ：（প্রহন্রীকে）তद्øাশি কন্গ।
（প্রহর্রী তল্gাশি করে কিছুই পেল না）
কিন্ম একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না，জঁহাপনা।
মিন্দমর্দান ：（প্রহরীককে）বাইরে নির্যে যাও। কথা আদায় কর।（হঠাৎ）দেথি দেথি। এ তো কমর বেশ জমাদার। মিরজাফরের ゃধ্চর উমর বেগের ভাই। এও খপ্চচর।
কমর ：（সহ्সা মাটিতে बুটিয়ে পড়ে়）জাঁহাপনার কাছে বিচরের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না，তাই চুরি করে হৃজুর্রের কদম মোবাব্রকে ফন্রিয়াদ জানাত্ আসছিলাম।
সির্রাজ ：（কাছ্র এপিয়ে এসে）কি হয়েছছ তোমার？
কমর ：আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন কর্গা হয়েছে，হুজ্রু।
সিরাজ ：মোহ্নলাল।
 কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্ঠা করে। ফলে প্রহরীদের उল্লোয়ারের ঘায়ে সে মার্রা পড়েছ্রে।
（সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃট্টে ঢেয়ে রইলেন）
মোহনनাল ：（যেন দোষ ঢাকবার ঢেষ্টায়）সে চিঠি জাহাপনার্র কাছে আクেই দাখিল কর্রা হয়েছে।
সিরাজ্জ ：（মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফির্রিত্যে একাঁু পায়চার্রি করে চিত্তিত ভাবে）কথায় কথায় মমত্যুবিধান কন্রাটাই শাসকের্ন সবচাইতে যোগ্যতার পর্রিচয় কি না সে বিষয়ে জামি নিঃসন্দেহ নই，মোহনলাল।
কমর ：জাঁহাপনা মেহেরবান।
সিরাজ ：（প্রহরীদদর）একে নিফ্যে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হার পর একে মুক্তি দেবে।
ক্মর ：（র্ক্ধস্ষরে）এই কি জাহাপনার বিচার？
 （ক্ঠোর স্বরে প্রহরীরের）নিয়ে যাও।
（বন্দিকে নিট্রে প্রহর্রীদ্দের প্রন্থান। শৃগালের প্রহর ঘোষণা）
সিরাজ ：তোমরাজ এখন যেতে পার। আজ র্রাতে তোমাদের কিমুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।
（মোহ্নলাল ও মির্নর্দান বেরিয়ে গেন। সিরাজ পায়চারি কর্রতে নাগলেন। সোব্নাহি থেকে

 শর্রিए তুলে ওষ্ঠে চেকিয়ে রেহেলের ওপর রেথে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্ধনি ডেসে এল। সিন্রাজ কোন্রান শর্রিফ মুদ্ডে র্রাখলেন। ‘আসসালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম’－এর পর মোনাজাত কন্রলেন । আল্ভে আল্তে পাখির্ন ডাক জেণে উঠত্ত নাপল । হঠাৎ সুতীব্র তূর্যনাদ স্ত্ধ্দতা ভেঞেে খান খান কর্রে দিল।）

## তৃতীয় দ্য়্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৩ণ জুন। স্থান : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র
 মোহননলাল, র্রাইসুল জ্রহালা, ক্নাইভ, রাজবল্মভ, মির্রাফন, ইংর্রেজ সৈনিকগণ৷]

সিরাজ : (উৎ্কধ্ঠিত) কী থবর্ন সৈनिক?
 সিপাহসালার, সেনাপতি র্নায়দুর্ধড এবং ইহ্যার লুৎফ খাঁর উৈন্য যুক্ধে যোগ দেদ্যনি।
সিরাজ : মিরমর্দাল, মোহনলাল?

সिরাজ : আচ্ছা, যাও।
(সৈনিকের্ন প্রস্ছান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)
ব্বিতীয় সৈনিক: দুঃসংবাদ, জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল্न হয়েছেন।
সिর্রাজ : (কঠোর স্বরে) यাও।
(প্রন্থান। একদু পরেরে তৃতীয় সৈনিকের্গ প্রবেশ।)
তৃতীয় সৈনিক: কিছুক্ষণ আগে যে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজো হয়েছে, জাহাপনা।
সিরাজ : (ভীত শ্বরেে) বার্রুদ ভিজ্জে গেছ্ছ?
তৃতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের্র অপেক্ষা না কর্রে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিক়ে यাচ্ছেন।
সিরাজ : আর কোম্পানিন কৌজ যখন কামান "凶ঁড়েে?
 এশোচ্ছেন।
(দ্রুত প্রথম সৈনিকের্র প্রবেশ)
প্রথম সৈनিক : সেনাপতি বদ্রিজালি খাঁ নিহত, জাঁহাপনা। যুক্ধের্গ অবস্থা খারাপ।
সির্রাজ : ना! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রিজালি घায়েল হুে। মিরমর্দান, মোহ্নলাল আছে। কোনো ভ্য় নেই, যাও।
(থ্রথ্ম ও ঢৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্ত চিষকারে পরিণণত হলো)

(ফর্রাসি সেনাপতি সাঁঁ্র্র্র প্রবেশ)
সিরাজ : (দ্রুত બলিয়ে এসো) কি খবর সাঁख্র? আমাদের পরাজয় হহয়েছে?

সির্রাজ : শক্জিমান বীর সেনাপতি, তোমর্গা थাকতে যুক্ধে হার হবে কেন? যাও, যুক্ধে যাও, সাঁख্রে। জয়লাভ কর।
 দেব। কিন্g আাপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছছ-স্ট্যাভ্ছিং লাইক পিলার্স।
সিরাজ : মিরজজাফর, র্রায়দুর্মভভক বাদ দিয়েও তোমরা মড়াইয়ে জ্রিতবে। আiি জানি তোমরা জ্রিতবেই।
 সম<্যে এন বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর্র আলি থান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহননলান যুক্ধ বঙ্ধ করতে চাইলেন না। কিন্ভ সিপাহ্সালার্রের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজার্র যুদ্ধ বঞ্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুবোগ পেয়ে সজ্গে সন্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদhর্র আক্রমণ কর্রেছে। মিরমর্দান তাদ্দর বাধা দিচ্ছেন। কিন্g বৃষ্৪িতে ডিজেে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এশোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। অ্যাল্ড দ্যাট ইজ ডেনজার্रাস।
(দ্বিতীয় সৈनিকের প্রবেশ। কিছू না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।)
সिরাজ : बौ সংবাদ?
(কিছু বলবার চেষ্টো করেঞ পার্রল না)

দ্বিতীয় সৈনিক: সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে, জঁহাপনা।
সাঁख্র : হোয়াট? মিন্মমর্দান কিলড?
সিরাজ : (यেन আচ্ৰ্ন) মির্নমর্দাन শशিদ হয়েছেন?
সাঁख্রে : দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইজ ডেড।
जামি যাই, ইওর একসেলেন্সি। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফর্木াসির্রা প্রাণপণে লড়বে।

সিরাজ : ঠिক বলেছ সাঁख্র, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুক্ধে শহিদ হয়েছে। এখন তাহলে কি করতে হবে? সাঁखু, মোহনলাল-
দ্বিতীয় সৈনিক: সেনাপতি মোহনন্াनকে খবর দিতে হরে, জাহাপনা?
 (পায়চাব্রি করতে কর্রতে হঠাৎ) ছ্যা, আলিবর্দিন সত্ে যুক্ধ থেকে যুক্ধে আমিই তো ঘুর্রেছি। বাংলার্গ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষের্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই
 आমি যুক্ধে যাব। আমান্ন এতদিনের ডুল সংশোফন কর্রার এই শেষ সুহ্যোগ আমাকে নিত্ত হবে।

মোহনলাল : না, জাঁহাপনা।

সির্রাজ : মোহনলাল!
মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছ্র, জাঁহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হেে।
সির্নাজ : মির্রজাফর্রের কাছে একবার কৈফিয়তত চাইব না?
 মুর্শিদাবাদে ফিরে পিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রঞ্চচি নিতে হবে।
সিরাজ : आমি একাই ফির্রে যাব?
মোহনলাল : আমার শেষ মুক্ধ পলাশিতেই। আমি যাই, জঁহাপনা। সাঁর্রে আর আমার ফুক্ন এখনো শেষ হ্য়ন। (নতজানু হয়ে নবাবের পদস্প্প্শ করল। তার্পর দ্বিতীয় কথ্থ না বলে বেরিয়ে গেল)
সির্রাজ : (আज্মগত্ভাবে) যাও, মোহননাল। আর দেখা হবে না। আর কেট রইইল না। ঈখু আমি র্ইলাম-নতুন করে প্রন্ট্ঠতি নিতে হরে, মোহনলাল বলে গেল।
(দ্বিতীয় সৈनিকের প্রবেশ)
সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রম্ভত, आঁহাপনা। আপনার হাত্ওি তৈরি।
সিরাজ : চन।
সिরাজ : কে আছছ এथানে?
(যেতে যেেে কী যেন মনে ক্রে দাঁড়ান্ডেন)
(জ্ৈনেক প্রহরীর্র প্রবেশ)
সিরাজ : সেনার্পতি মোহননলালকে খবর পাঠাও। কদ্যেকজ্জন ঘোড়সওয়ারের হেফাজঢে মিরমর্দারনন बাশ यেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদ্ পাঠান্না হয়। উপযুক্ত মর্যাদায় মিরমর্দানের লাশ দাফন কর্নতে रুে।
(বের্নির্যে গেলেন। প্রায় সক্গে সক্গে দুজন প্রহর্রী নবাব শিবিরেন্ন জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। রাইসুল জুহালার প্রব্বশ)
রাইস : জাঁাপনা তাহুলে চলে গেছেন? র্ক্ষা।
প্রহরী : আমরা সবাই চলে यাচ্ছি।
রাইস : তার্র বোধহয় সময় হবে না। মিরজাফ্র-ক্বাইভের দনবন এসে পড়ন বনে।
(বাইরে তুমুন কোলাহন্ণ)
প্রহत্রী : তা হলে আর দেরি নয়, চল সরে পড়া যাক।
(বেরিভ্যে যাবার্র উদ্যোগ করত্তেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হলো। সৈন্যদের সজ্গে সज্গে এল ক্লাইভ, মির্রজাফর, রাজ্জবল্লভ, রাা়দুর্লভ।)
ক্লাইভ : रি ছ্যাজ ঙ্রেস অ্যাওয়ে, আলেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব? (বন্দির্যা নিক্রন্তর্ন)
ক্রাইভ : (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথ্থি মারল) কোথায় গেছে নবাব? সে কুইকলি ইফ ইউ ওয়ান্ট ট লিভ। बাঁচতে হলে জন্ধদি কর্রে বল্।
রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেথিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের্ন জয়্র হয়েছে তো হজুর?
র্রাজবল্মভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?
ক্রাইভ : नো টাইম ফর্র ফান, কাম অন সে, হোয়্যার ইজ সিরাজ?
রাইস : নবাব সির্রাজউব্দৌলা এথনো জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।
রাজবল্মভ : চ্তিন্নিছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।
ক্রাইভ : रি মাস্ট বি এ স্পাই।

ক্লাইভ : धनि কর ওকে- হিয়ার অ্যাঙ্ড নাট।
(দুজ্রন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সহ্থে শিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে नाभन।)
ক্বাইভ : (মিন্রজাফর্রকে) এখনই ম্মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজটস্দৌলা যেন শষ্তি সষ্চট্য়র সময় না পায়।
(ক্লাইভ কথ্য বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজ্জন নারান সিংকে শ্রলি কন্রল। মিরজাফ্র,
 তাকিয়ে সহজ কর্ধে বললো)
ক্লাইভ : অচ্টচর্রকে এইভাবেই সাজা দিতে হয়।
নারান : (মৃफ্ত্যুস্তিমিত কর্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভামোবেসেছি। শ্তচরের কাজ করেছ্ছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। নে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ? বোনাফ্েকির চেয়ে খারাপ? ঝিমিয়ে

 করে মারবে ভেন সত্গে সজ্গে মরে।
(পিত্তল বার করন)
নার্রান : ভগবান সিরাজউদ্দ্রীলাকে র্ষক্ষা-

[দุশ্যাস্তর্ন]

## চতুর্ণ দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৫এ জুন। স্থান : মুর্শিদাবাদ নবাব দর্নবার।
[শিশ্পীবৃक्দ : মঞ্টে প্রবেশের পর্যায় অনুসার্রে- সিরাজ, জনৈক ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তা বাহক, জনতা ఆ লুৎফ্যা।
(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির্ন সাধারণ মানুষের সং্্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ্র

সিরাজ : পলাশির যুক্ধে পরাজ্জিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছছ, সে-কথ্थা গোপন কর্রে এখন জার কোনো লাভ নেই। কিন্g-
ব্যক্তি : প্রাচের ভয়ে কে না পালায় হ্জ্রুর?
সিরাজ : আপনাদের কি তাই বিশ্ষাস যে প্রাণের ভয়ে আসি পালিচ্যে এসেছি? (জনতা নীরব)
সিরাজা : না, প্রণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেছ়ে দিয়ে বিজয়ী শর্রুর কাছে আত্মসমর্পণ কর্রিনি। ফিত্রে এসেছ্ র্রাজখানীতে স্বাধীনতা বজায় র্রাখবার শেষ চেষ্টা কর্ব বলে।
ব্যক্তি : কিম্ঠ রাজধাनী थাनि কর্রে তো সবাই পানাচ্ছে জ゙ঁহাপনা।

সিরাজ : आমি অনুর্রোষ কর্রহি, কেট যেন তা না কর্রেন। এখনো আশা আহে। এখন্না আমরা একর্রে রুণথে দাঁড়াতে পারল্ে শত্রু মুর্শিদাবাদ্দ ঢুকতে পার্রবে না।
ব্যক্তি : ঢा কী করে হরে চ্জুর? অত বড় সেনাবাহ্নিন যथন ছারখার হয়ে গেল।
সিরাজ : তারা যুদ্ধ করেনি। ঢারা দেশবাসীর সজে, দেশেন মাটিন্ন সজ্েে প্রতারণা কর্রেছে। কিন্ঠ যারা নিজের স্বার্থ্বের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় কর্নে দেখতে শিদ্খেছিল, মুষ্ঠিমেয় সেইই কজনইই থখু যুদ্ধ কর্রে প্রাণ দিয়ে গোে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হরে দেব না।
ব্যক্তি : পরাজয়ের্র থবর বাতাসের বেশে সর্বজ্র ছড়িয়ে পড়েছে, জাহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটত্তাজেন ভয়ে নগরের্র অধিকাংশ লোকজ্র তাদের দামি জিনিসপঅ্রঔলো সক্গে নিচ্যে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচচ্ছ।
সির্রাজ : আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের্ন অভয় দিন। শক্রুসৈন্যদের হাতে পড়বার আলেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ম কেড়ে নেবে।
ব্যক্তি : কেউ শোনে না, एজ্রুর। সবাই প্রােের ভয়ে পানাচ্ছে।
সিরাজ : কোথায় পালাবে? পেছন থেকে আক্রম্মণ কর্নবার্র সুয্যো দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালান্না यায় না। আপনারা কেট অধ্ষর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াত্ত বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বারবার্ন করেরে বর্লছি। ক্dাইভেরে হাতে র্রাজ্রধানীত্ন পত্ন হলে এ দেশের্ত শ্বাধীনতা চিরকানের মত্তে লুল্ত হয়ে যাবে।
ব্যক্তি : জাঁাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর্র কোথায় বা তান্ন ব্যয়-ব্যবস্ছা।
সির্রাজ : দू-এক দিনের ভেতরেই বিভ্ন্ন জমিদারের্ন কাছ থেকে যণ্থে সৈন্য সাহাय্য আসবে। অর্থ্থর অভাব নেই। সেনাবাহিনীীর খরচের জন্যে রাজ্ককোষ উনুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। जাপনারা বলুন কার্ন कী প্রর্য়াজন।
সৈসনিক : ইয়ার্গ লুৎফ খঁঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাহাপনা। আমার অধীনে ২০০ সিপাই। আমর্যা হর্ূূরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রন্তুত।
সির্রাজ : বেশ, খাজ্জাঙ্কিন কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। มুর্শিদাবাদে এই মুহূর্ত্রে অন্তত দশ হাজ্জার সৈন্য সণ্গ্রহ হবে। জমিদার্রের কাছ बেকে সাহাय্য আসবার আগে এই বাহিনী নিভ্রেই आমরা শদ্রুর মোকাবিলা করতে পার্।
অপর সৈनিক : आমি রাজা রাজবল্দেভ্রে অশারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মতো এমন
 একটা ফৌ্জ অল্প সময়ের ভেতরেৰই খাড়া করত্ পারি।
সির্গাজ : এখুनি চলে যান। খাজাধ্চির্ন কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দ্রকার।
(বার্তাবাহকের্ন প্রবেশ)
বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃজ্খলা দেখা দিত্রেছে, জঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ ঁ্ৰা সাহেব এই মাত্র সপ্রন্রিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

বার্তাবাহক : জাহাপনা!
আকর্য! এই কিমুক্ষণ আহে তিনি আমার কাছ থেকে অজ্জয্র টাকা নিক্যে গেলেন সেনাবাহিনী সং্গঠনের জন্যে।

ब্যক্তি ：তাহলে আাব্র আশা কোথায়？
সিরাজ ：তাহলেও আশা আছে।
（ম্মিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ）
 লোকজ্জন নিত্যে শহর পেকে পালিত্যে যাচ্ছে।
 হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান，মোহনলাল，বদ্রিआালি，নৌবে সিং। তার
 দেশের স্বাধীনতার্র জন্যে，দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে，ঢাঁরা জীবন দিত্যে গেছেন। স্বার্ৰান্ধ প্রতারকের কাপুরুষত বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার্ন স্টূপে চাপা না পড়ে।
（জনতা নীর্রব। সিরাজের্র অস্থির পদচার্রণা）
সিরাজ ：সমস্তু দুর্বলতা বেড়়ে ক্কেলে আপনারা ভেবে দেখুন，কে বেশি শক্তিমান？একদিকে দেশের সমন্ত্ত সাধার্রণ মানুষ，অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্র্রাহী। তাদ্দর হাত্ত অন্ত্র আছে，আর্র আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে，কিন্টু তার চেয়ে যা বড়，সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনত্র র্নক্শার্ন সংকক্প। এই অন্ত নিল্যে আমরা কাপুরুষ দেশদ্র্রাইীদ্রে অবশ্যই দমন কর্নত পারব।
ব্যক্তি ：সাधারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না，হৃজ্জুর।
 কৌশনের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শক্রেকে হ্তবন করতে পারব। তা না হলে，ভবিষ্যঢে বছরের পর্ন বছর，দেলের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর্র হাঢে যে ভাবে উৎপীড়িত হ বে তা অনুমান কর্木াও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন，কেন এই

 সিরাজউদ্দীলাকে ধ্বংস কর্ববার্ প্রর্যোজন ঢাদের কেন এত বেশি？তার্রা চায় মসনদের অथिকার। কারণণ，তা না হলে তাদের ব্যক্কিশত স্বার্থ রহ্মা হয় না। দেশের উপরে অবাধ बুঠতরাজ্রের একচেট্যিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌানা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেনে তাদের্ আসন চেহারা আাপনারা দেখতে পাবেন । বাংলার ঘরে ঘর্নে হাহাকারের্র বন্যা বইয়ে দেবে মিরজজাফ্র－ব্মাইভের লুর্ঠন অত্যাচার। কিন্ম তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোপেে মাথা তুলে দোঁড়ান। আাপনারা অবশ্যুই জয়ললাভ কর্রবেন।
ব্যক্তি ：কিন্ভু জাঁহাপনা，সৈন্য পর্রিচালনার যোপ্য সেনার্পতিও ঢো আমাদের নেই।
সিরাজ ：আছে। সেনাপতি মোহনলাল বক্দি হ্ননি। তিনি অবিলম্থে আমাদের সজ্ছে যোগ দেবেন। তাঘাড়া আমি আছি। মর্রহ्ম आলিবর্দির আমন থেকে এ পর্যষ্ত কোন যুদ্ধে আমি শর্িিক ইইনি？পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি，হয়েছে যুদ্ধের
 দেবেন বিशার থেকে রামনারায়ণ，পাটনা থেকে ফক্রাসি বীর মসিফ্যে ল।
（বার্তবাহকের থ্রবেশ）

বার্তা : সেনাপতি মোহ্নলাল বन्দि হয়েছেন, জাহাপনা।
সিরাজ : (কিছুটট হ্তাশ) মোহনলান বन्দি হহ্যেছ্ছ?
জনত্তা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।
(জনতা দরবার কক্ম ত্যাগ করত্ত লাগল)
সিরাজ : মোহননাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্ম-সংবরণ করে) তাহনেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।
(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার্র চেষ্টো কব্রত লাপলেন। জনতা जাতে কান না দিয়ে পালাতেই লাগল।)

সির্রাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শর্রকেে অবশাই রু্থব।
(সবাই বের্নিয়ে গোন। অবসন্ন সির্রাজ আসনে বসে পড়লেন । দুইহাত মুখ ঢাকলেন। খীরে ষীরে সক্ধ্যার আধার ঘনিয়ে এল। লুeফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেরে ডাকলেন)

লুৎফ্যা : नবাব।
সির্রাজ : (চমকে উঠে) মুৎखা! ঢুমি এই প্রকাশ্য দর্রবারে কেন্ন, মুएফা?
बুeফা : অন্ধকারের ফাঁকা দরবার্রে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

লুফফা : (কাঁषে হাত র্রেষে) তবু ভেঞ্ে পড়া চলবে না, জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন থেখান্ন আপনার বঞ্ধুরা আছ্ছে, সেখান থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্টি দেবার আয়োজন করতে হবে।
সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পার্রলে একটা কিছু করা যাবে।
লুeফা : তাহন্লে জার বিলম্ব নয়, জাঁহাপনা। এখুলি প্রাসাদ ত্যাগ কর্রা দরকার।
সিরাজ : ह्याँ, তাই যাই।
बুৎফা : आমি তার্ন আয়োজন কর্রে কেলেছি।
 প্রাসাদেই থাক। আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।

লুৎ্যা : না, आমি যাব আপনার সত্গ।
সিরাজাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চেরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হরে। সে-কস্ট তুমি সইতে পার্রবে না ল্লুৎফা।

नুৎखা : পারব। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের্র সাহায্যের জাশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার্গ? মৃত্যু যখল আমার শ্বামীকে কুকুরের মঢেো তাড়া করে ফির্রছে তখন আমার কিসের কষ? আমি যাব আমি সজ্গ যাব।
(কান্নায় ভেঙে পড়ালেন। সির্রাজ তাঁকে দুহাত্ গ্রহণ ক্রলেন।)

## চতুর্থ অঙ्\＄

## প্রথম দৃশ্য

সময় ：১৭৫৭ সাল，২৯এ জুন। স্ছান ：মিরজাফরের দরবার।
 কিনপ্যাট্রিক，উমিচাঁদ，প্রহরী，মির্রন，মোহাম্মদি বেগ।］
 আনन্দ－কোলাহলে মুখর যে সেটাকে রাজ্রদরবার্রের পর্রিবর্তে নাচ－গানের মজালিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।）
র্রাজবল্ণভ ：কইই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের্র দর্রবার্রে আসত্ত এত দেরি হর্ছে কেন？ জগষশেঠ ：ঢাল－অলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন चঁঁ সাহেব，একটু দেরি তো হবেই। তাছাড়া চুলের্র নতুন খেজাব，ঢোথে সুর্মা，দাড়িতে আতর্ন এ সব তাড়াब्ফডার কাজ নয়।
রাজবब্লভ ：দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌছছছে কি না কে জানে।
জগধলশঠ ：না না，সে ভাবনা নেইই। নবাব আলিবর্দী ইন্ঠেকাল করার অাগের দিন প্রেকেই পোশাকটি তৈর্নি। আমি ভাবছি সিংহাসন্ন বসবার্ন আপেই খা সাহেব সির্রাজউদ্দৌলার হার্রেমে ছুকে পড়লেন কি না।
 আসত্ चাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খত্ম হর়্ে যায়।
（নকিবের ঘোষণা）
नকীব ：সুবে বাংলার নবাব，দেশবাসীর ধন－দৌলত，জান－সালামত্তে জ্সিম্মাদার মির মুহৃ্দদ জাফর
 সসম্র্রমে উঠে দোড়ান। মিরজাফর্র शীরে शীর্রে সিংহাসনের কাছছ গেলেল। একবার
 দাঁড়াল্লেন। দ্রবারের সবাই কিছ্ুটা বিস্মিত।）
 কুর্নিশ কর্রবার জর্যে অটৈব্य হয়ে অপেক্শা করছে।
মিন্রজাফর ：（চার্রিদিক তাকিয়ে）কর্ন্নল সাহেব এসে পড়লেন বলে।
জगষ্ণশঠ ：কর্নেন সাহেব এসে কোম্পানির পক্巾 থেকে নজ্জরানা দেবেন সে তো দ্রবারের নিয়্ ।
মির্রজাফন্র ：ए্যা，উনি এখুনি আসবেন।
 থাকবেন নাকি？
（নকিবের ঘোষণা）
নকौব ：মহামান্য কোম্সানির প্রতিনিষি কর্নেল র্রবার্ড ক্লাইভ বাহাদুর，দর্রবার হ্থিয়ার্ন ．．．
（ক্লাই心ের প্রবেশ। সত্গে ওয়াট্স কিল্লপ্যাট্রিক। গোটা দরবার্গ সক্র্রস্ত। মিরজাফর্রের মুখ আান্দে ভরে উঠন।）
ক্রাইভ ：লং লিভ জাফর आা্ি খান। বাট হোয়াট ইজ দিস？নবাব মসনদের পাশে দঁঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকিক্র？

ক্রাইভ ：（প্রচ বিস্মর্যে）হোয়াট？দিস ইজ ফ্যান্টাসটিক আই মাস্ট সে। আপনি নবাব，এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ－আপনাকে নজরানা দেব।
মিরজাষর্র ：মিরজাফর্র বেইমান নয়，কর্নেল ক্নাইভ। বাং্লার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরৌই বসব，ঢা না হলে নয়া।
 লজ্ঞ্ঞায় ফেনেছেন নবাব জাফর জালি খান। আই এম কমপ্লিটলি ওভারহোয়েলমৃড। বুঝতে পার্ছিনে কী করা দরকান।（এগিয়ে সিয়ে মির্রজাফর্রের হাত ধরল। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিঢে）জ্রেন্টেলমেন，আই প্রেজেন্ট 弓উ দ্যা নিউ নবাব，হিজ একসেলেল্সি জাফর আলি খান। आাপনাদ্দর নতুন নবাব জাফর্ন জালি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। মে গড হেল্প হিম অ্যান্ড হেশ্প ইউ অ্যাজ ఆয়েল।
এয়াটস ও
কিন্গ্যাট্রিক ：হ্পি হিপ হ্ররে।
（मির্রজাফ্র মসনদে বসলেন। দদ্রবারের সবাই কুর্নিশ কর্নল।）
खাইড ：আপনাদের্র দেশে আবার্ন শাষ্ভি আসল।
（কিলপ্যাম্টিক্কের কাছ থ্ৰেক একটি সুদূশ্য ঢোफ़া নিক্যে নবাব্বর পায়ের্ন কাছছ রাখল）
ক্রাইড ：কোম্পানির তর্রফ থ্থেে আiি নবাবের নজরানা দিলাম।
बয়া｜্्স ও
কিলপ্যাট্রিক ：লং লিভ নবাব জাফর্ন জালি খান।
（একে একে অন্যেরা নজর্রানা দিয়ে কুর্নিশ কন্নত্ নাগন। इঠাং পাছনের মতো চিষকার

উমিচা｜দ ：আমাকে খুন করে ফেলো－আমাকে খুন করে ফেলো।（ব্পাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুক্তে ঠুক্তে）খুন কর，আমাকে খুন কর।
মির্রাফর্ন ：को হয়েছে？ব্যাপার্গ কী？
উমিচl｜দ ：এহ সব বেইমান－বেইমান！না，আমি আত্যহত্যা কর্নব।（নিজ্জের গলা সবলে চেপে ধরল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগল। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে）
ক্রাইভ ：西依ইউ গন মাড？
উমিচাঁদ ：ম্যাড বানিয়েছ। এখ্ খুন কর্রে ফেেো। দয়া কর্রে খুন কর্রো কর্ন্নল সাহেব।
ক্সাইড ：ডোন্ট বি সিলি। কী হয়েছে তা তো বলবে？
উমিচাঁদাদ：আমার টাকা কোথায়？
ক্রাইড ：কিসের টাকা？
 হরে।
ふ্রাইড ：কোথায় সে দলিল？
 সুবিচার করুন।
ब্রাইভ : आমি এর কিছুই জানিন্ন।
 লাখ টাকা। সকলের ভাপেই অংশ মতো কিছ্ম না কিছু পড়েছে। "্ধু আমার বেলাতে ...
(खन्দन)
ক্লাইভ : (সবলে উমিচাঁদদর্র বাহ্ আকর্ষণ করে) ইউ আর ভ্রিমিং ఆমিচান্দ, তুমি খোয়াব দেখছ্।

ক্রাইভ : আমি সই ক্রন্তে আমার্ন মনে থাকত। তোমার্ন বয়স হত্যেছে - মাথায় গোলমান দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর্ন - ঈশ্বরকে ডাক। মন ভালো হবে। (উমিচিঁদকে কিল্লপ্যায্টিকের্র হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইর্রে টেনেন নিয়ে পেন। উমিচাঁদ চিষকার্ন কব্রত্ত লাগল: আমার টাকা, আমার টাকা।)
ক্রাইভ : উমিচাঁদের মাথা थার্রাপ হয়েছে। ইওর এক্সিল্লেস্সি, মে ফর্রগিভ আস।
জগ্ণশশঠ : এমন ఆভ দিনটা থমथমে করেরে দিয়ে গেল।
ক্রাইভ : ভুজে যান । ও কিছু নয়া (নবাবের দিকে ফিরে) আমার মনে হয় আজ প্রথম দরবারে নবাবের কিছু বলা উচিত।
রাজবক্লভ : নিণয়ই। প্রজাসাখারণ আশ্যাসে আবার নতুন করে বুক বাঁখবে। রাজকার্य পরিচালনায় কাকে কি দায়িত্ন দেওয়া হব্বে তা-ও মোটামুটি তাদ্দরকে জানান্না দরকার।
মির্রজাফ্র : (ধীর্র ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে-পাগড়ি ঠিক করে) আজকের্র এই দর্নবারে আমর্রা সরকারি কাজ

 স্থায়ী মালিকানা।
(ఆয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সর্গে : হুররে। ক্লাইভ হাসিমুথ্েে মাথা নোয়ালো।)
মির্জজাষ্র : দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি বে, তাঁদের দুর্ভোন্গের অবসান হয়েছে। সিরাক্জটদ্দৌলার অত্যাচারের্ন হাত থেকে তারা নিক্কৃতি পে়্যেছেন। এখন থেকে কার্র শাষ্তিতে আর কোনো র্রকম বিঘ্ন घটবে না।
(প্রহন্রীর্র প্রবেশ)
প্রহন্রী : সেनাপতি মির্নকশেমের্ন দূত।
মিন্রজাক্র : হাভির্ন কর্ন।
(বসनেন । দূত্রের প্রবেশ । মির্রন দ্রহত তার কাছে এগিয়ে এন । মির্ননের হতেে পত্র প্রদান । মিন্নন পত্র খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।)
মির্রন : পলাত্ক সিরাজউস্দৌলা মিরকাশেম্মের সৈন্যদের হাত্ে ভগবানগোলায় বক্দি হয়েছে। ঢাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।
(মিরজাকর্রে হাত্ছে পত্র প্রদান)
ক্সাইভ : ভাল্লো খবর। ইউ ক্যান ফিল্ন রিয়েলি সেফ নাউ।

মিন্নজাফ্র ：কিন্ভু তাকে র্রাজখানীতত নিক্য় আসবার কী দ্রকার？বাইরে ফ্যে কোনো জায়গায় আটকে রাথলেই তো চলত।
ক্লাইভ ：（র্রুথ্খে টঠঠল）নো，ইওর অনার। এখন আপনাকে শক্ত হতেে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্यলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন কর্তে পারেন，শাষ্তি দিত্তে পার্রে，দেশের লোকের্ন মদ্ন जে কথা জাগিয়ে র্যাখঢ্ত হবে এভরি গোমেন্ট। কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল－বাঁাা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোথ্রে সামনে দিয়ে আসবে জাফ্木গধ্ধের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুক্ দয়া দেখান্নে তার গর্দান यাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর্র আলি খান। সিরাজ্জউদ্দৌলা এথन কয়েদি，ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জ্ন্যে শে সিমপ্যাথি দেখাবে সে ট্রেটার। আার আইনে ট্রেটার্রে শাস্তি মৃত্যু। অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ মাস্ট রুন।
মির্রজাষ্র ：आপনার্না সবাই چনেছেন আশা করি। সিরাজকে বन্দি কর্木া হয়েছে। যथাসময়ে তার্ন বিচার रবে। আমি আশা করি কেট জার জন্যে সহানুভূত্তি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
ক্রাইভ ：ইয়েস। ঢাছাড়া মুর্শিদাবাদের র্রাজপথ দিয়ে যখন ঢাকে সোনজার্ররা টানতত টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুষার থেকে অর্ডিনারি পাবলিক তার মুত্খ ঘুথু দেবে－দে মাস্ট স্পিট অন হিজ खেস।
মিব্রজাফর্ন ：অতটা কেন？
ক্রাইভ ：আমি জানি হি ইজ এ ডেড্ হর্স। কিন্ত এটা না কর্রলে লোকে আপনার্ন ক্ষমতা দেথ্যে ভয় পাবে কেন？পাব্বলিকের মটে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতান্ন গ্রানাইট ফাউল্ভেশন।
（মিম্রজাক্র মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দ্রবারে কাজ শেব হলো। নবাব দরবার থেকে বের্রিয়ে গেলেন，সজে সন্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছলে অন্য সকলে । মঞ্ধ্রে আল্লো
 জ্রলে উঠল। কথ্থা বলতত বলতে ক্সাইভ এবং মিরনেন্র প্রবেশ।）
ক্নাইভ ：আজ রান্মই কাজ সারত্ত হবে। এসব ব্যাপারে চান্স নেওয়া চলে नা।
মিরন
ক্লাইভ
মির্ন
ক্লাইভ
मिब্নन
ক্সাইভ
মিরন
ক্লাইए

মির্ন ：आমি একজন नোকের্র ব্যবগ্থা কব্রেছি। সে কাজ কন্নবে，কিষ্ভ তোমার एকুম চাই।
 （মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহার্মদি বেগকে নিয়ে ফিির্রে এল।）

ক্লাই্ভ ：এ

মিন্রন : মোহাম্মमি বেগ।
ক্সাইভ : তুমি রাষ্িি আছ?
মোহাহ্মদি
বেণ : দশ হাভ্জার টাকা দিত্ত হবে। পौচ হাজার অখ্রিম।
ক্সাইভ : এज्रिড (মির্রনকে)। ওকে টাকাটা এথুনি দিয়ে দাও।
(মির্নন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরুবার উপক্রম কর্রল)
ক্কাইভ : দেয়ার মে বি ট্রাবল, অবস্থা বুকেে কাজ কর, বি কেয়ার্রফুন। কাজ ক্তে হনেই আমাকে খবর্র দেবে, যাও।
 মুळাো দিয়ে আঘাত করে বললো) ইঁ ইজ এ মাস্ট।
[ధุশ্যা/্তর]

## দ্রিতীয় দৃশ্য

সময় : দোসরা জ্রলাই। স্থান : জাকর্রাগরজ্জর কয়েদখানা।
[ศिি্পীবৃন্দ : মক্ধে প্রবেশের পর্যায় অনুসার্নে-কারা-প্রহরী, সিরাজ, মিম্রন, মোহার্ম্মদি বেগ] (প্রায়-জহ্ধকার্ন কার্রাকক্ষে সিরাজউল্দৌলা। এক কোণে একটি নির্রাবর্রণ দড়ির্ন খাটিয়া, অন্য প্রান্তে একটি সোরা⿰亻 এবং পাত্র। সির্রাজ অস্থির্রভাবে পায়চারি করছছন জার বসছেন। কার্রাকক্ষের্র বাইর্রে প্রহরারত শাত্তী। মির্রন এবং তার পেছনে মোহান্মদি বেপের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাত্ত নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটুখ্খানি আলো প্রতির্ষলিত হলো।)
 এन।
 তার পেছ্নে মোহার্ম্মি বেগ।)
সির্রাজ : (মোনাজাত্তে ভপ্পিতে হাত তুলে) এ প্রভাত খভ হোক তোমান জন্যে, লুeফা। অভ হোক আামার বাংলার জন্যে। নিসিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নর্ননার্রী। আলহামদুলিল্মাহ।
মির্রন : আান্মাহর কাছ্ মাফ চেয়ে নাও শয়তান।
সিরাজ : (চ্মকে উঠ্ঠ) মির্নন। ঢুমি এ সময়ে এখানে? আমকে অন্মুহ দেখাত্তে এসেছ, না পীড়নন করতে?
মিরন : তোমার অপরাধ্রে জন্য নবাবের দন্জাজ্ঞা শোনাত্ত এসেছি।
সিরাজ : নবাবের দণ্জজজ্ঞা?
মির্রন : বাংলার্র প্রজ্জাসাখার্রণকে পীড়নের জন্যে, দর্রবারের পদস্থ আমির ওমরাহদেত্র মর্যাদাহানির জন্যে, বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোস্পানির আইনসহ্তত বাণিজ্যের অধিকার স্মু্ন কর্যবার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টিন্ন জন্যে তুমি অপরাষী। নবাব জাফ্র আলি थান এই অপরাধের জন্যে তোমাক্ক মৃত্যুদ দিঢ়েছেন।

সিরাজ : মৃত্যুদঞ্?? জাফ্র জলি খাन স্বাক্ষর্ন কর্রেছেন? কই দেথি।
মিন্রন : आসামিন্ন সে অধিকার থাকে নাíক? (পেছহনে ফির্রে) মোহার্ম্মদি বেণ।
মোহাশ্মদি
বেগ : জনাব।
মির্রন : नবাবের হ হুম তামিল কর।
(সজ্গে সন্গে বেরিয়ে গেল। মোহার্ম্রদি বেগ লাঠিটটা মুঠা করে ধর্রে সিরাজের দিকে এগোত্ত লাগল)
সির্রাজ : প্রথমে মির্নन, তারপর্ন মোহাম্মদি বেभ। মিরন তবু মির্রজাফর্রের পুত্র, কিন্ঠ তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি জ্রাসছু আমাকে খুন করতে?

সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈতি। কিম্ট তুমি এ কাজ কোরো না মোহাম্মদি বেগ।
(মোহাম্মদি বেগ তবু এ্রগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)
সিরাজ : তুসি এ কাজ কর্রো না মোহাম্মদি বেগ। অতীত্তে দিকে চেয়ে দেখো, চেট্য দেখো। আমার আব্মা-আম্মা পুত্রল্নেহে তোমাকে পালন কর্রেছেন। তাঁদেরই সন্তান্নর রক্তে সে-স্নেহের ঋव-आঃ...
(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ আঘাত করল। সিরাজ লুটিয়ে পড়ল। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মাथা ফেটে ফিন্নকি দিয়ে র্তক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুত্ত ডর্ন দিয়ে সির্রাজ কিমুটা মাথা তুললেন।)

সিরাজ : (শ্থলিত কণ্ছে) নুৎফা, খোদার কাছে Өকরিয়া, এ পীড়ন তুমি দেখলে না।
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি কেন্ে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজ্জের লুষ্ঠিত দেহের ওপরে बौौপিচ্য় পড়ন এবং তার পিঠ্ঠে পর্র পর কয়েকবার্র ছোরার আঘাত কর্রল। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুষ্ধন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়াল)
 (মোহাম্মদি বেগ লাথ্থি মারল। সজ্গে সন্গে সিরাজ্রের জীবন শেষ হলো। খষ্রু মৃত্যুর আক্ষেপে তার্ন হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্যায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাপতে কাঁপতে চিরকালের মতো निস্পন্দ হ ख़ে পেল।)
মোহাম্মদি
বেগ : (উল্gারের সজ্গ) হা হা হা ...

## টীকা ও চব্বিত্র-পব্ধিচিতি



 সুবিষা কর্রতে না পেরে তিনি বাং্লার নবাব মুর্শিদকুলি ঋौঁর জামাতা সুজার্ট্দিনের দরবারের পার্রিষদ ও পরে একটি



 ও সামর্থ্য্র অধিকারী । অমাত্যবর্গও তাঁর অনুগত। অবশেশে ১৭৪০ সালের ৯ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদের কাছে গিরিয়ার যুক্ধে সন্নফন্নাজ খাঁকে পরাষ্জিত করে আলিবর্দি বাংলা, বিহাব্র অ উড়ি্যিার নবাব निযুক্ত হন।

 দমন করেন । বর্গি প্রধান ডাক্কর্ন পখ্তিসসহ ঢেইশজন নেতাকে কিনি কৌশরে হ্ত্যা করেন এবং বর্গিদের সর্গে সষ্ধি স্থাপন করেন। একইজারে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের্য কথা বিবেচনায় রেথে ইউরোপীয় বণিকদের্ উচ্ছেদ্র না করে কৌশলে



 হন। সিরাজ্রিল্যিন आলিবির্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আলিবর্দির ইচ্ছা অনুযায়ী সিবাজ নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।






নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর্ন যুবক সিরাজউট্দ্দীলা নবাব হিসেরে সিংহাসনে আরোহণ কর্নে চারদিকে ষড়্যন্র ঘনীভূত










 ইশ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তখন তার বয়স মাত্র সর্রের্রে বছর। কোম্পানিত্ন ব্যবসার মাল ওজ্জন আর্ন কাপড় বাছাই করত্তে করত্তে বির্রক্ত হ্য়ে ক্রাই্ভ দুইবাত্ন পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা কর্রতে


 প্রদর্শন কর্নেন। বোমাই এর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ কর্রে কর্নেল পদবি লাভ করেন এবং মদ্রাজ্জের ঢেপ্রুটি গভর্নর পদ্দ অধিষ্ঠিত হ্।

 নেন।

তারপর চলল মুর্শিদাবাদ্দ মবাবের সজ্গে দর্রকবাকষি। ক্মাইড ছিলেন যেমন ধূর্ভ ত্রেমি সাহ্সী; আবার যেমন মিষ্যাবাদী




 সহজেেই ক্মাইভের্র সৈন্য অয়লাভ করে।

 यান।

 ভান্নত নুর্ঘনের বিপুন্ন অর্থ ব্রিটিশ কোমাগার্র না-রেথে আাত্দসাৎ করার অপরাৰে তার বিরুক্ধে অভ্তিযোগ দাঁড় করানো হয়।

 পরে ইংরেজদের ব্যবসার দালালি কর্মতে ত্র করেন। মাল কেন্না-বেচার জন্য দালালদের তথন বেশ প্রয়োজন ছিল। দালালি ब্যবসা করে উমিচাদাদ কোটি টাকার মালিক হয়েছ্ছিলেন । কখনো কখनো নবাবের প্রয়োজনে উচ্চ সুদে টাকা ধার্গ দিয়ে নবাবের্র




 কূটকৌশলী মানুম। তিনি সাদা ৩ লাল দুইরক্ম দলিল করে জাল দলিলটা উমিটাঁদকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সাদা দলিলটা ছিল ক্রাইভের কাছে এবং তাতে উমিচাঁদের্র দাবির কশ্থা উল্রেখ ছিল না।


ওয্নাট্স্স: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিন্র কাশিম বাজার কুঠির পর্রিচালক ছিমেন উইলিয়াম এয়াটস। ইংর্রেজদের সতে চুক্তি অনুসারে নবাবের্গ দর্রবার্রে ইংরেজ প্রত্তিনিষি হিসেবে প্রবেশাধিকার্ন ছিম্ম তার। নাদুসনুদুস এোটাসোটা এবং দেখতে





 ইংররজ যুবককে বিয়ে করে থেকে যান।










 আল্সন। পাটনা ও ঢাকার অফ্সিলে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সাল্লে তিনি সার্জন হক্রে কলকাতায্ন আল্সে। তখন তার্ন
 ১৭৫২ সাল্লে তিনি চক্বিশ পরুনার জমিদার্রের দায্যিত্ণ পালন কর্রেন । যুক্ধের সময় তিনি ফোর্ট্রে অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত रन।




 তার্র বানান্না গজ্পটি হলো : बবাব দুর্গ জয় করে ১৮ खুট লম্ষ এবং ১৫ ফুট চఆড়া একটি ঘর্রে ১৪৬ জন ইংরেজ্জকে বন্দি












 সির্যাজউল্দৌনার প্রতি সর্বদাই ছিলেন প্রতিশোষ-পরায়াণ।








ভ্রেক : রোজার ভ্রেক হিলেন ইস্ট ইভ্যিয়া কোম্পানির কলকাতার্ পভর্নর। ১৭৫৬ সালে সির্রাজউর্দৌলা কলকাতা আা্রম্ম
 চজড়ে কলকাত ছেছে ফ ফন্নতায় পাनिয়ে যান।




 সালে জ্sু মাসে কলকাতা দখল কর্রে নবাব কলকাতা শহরের আলি নগ্গর নামকরণ করেন। আান মাণিকচা|দরে করেন কলকাতার গভর্নন্ন।

















 रां্িि जাহ্দम ఆ জামাण জঢ্রেनউদ্দিনরে হত্যা করেন।





 ক্মে দিত্যে নিমর্মভাবে হত্যা কর্木া হয়।








 পর্রিচ্য় দিত্যেছছন।









































ডাচ : इলাঙ্ডের্ন অধিবাসীশণ অলদ্দাজ বা ডাচ নাম্ পর্রিচিত। ডাচ ইস্ট ইভিয়া কোম্পানির্ন আওতায় ডাচ্পণ ভার্নতবর্ষে






 দুটি ছ্ৰান তার্যা বসত্ ৩ ব্যবসা চালিট্যেছিন।






## বহ্মनिর্বাচনি প্রশ্ন

১．মোহাম্মদি বেগ কত টাকার বিনিময়ে সির্জাজ্কে হ্ত্যা কর্রতে র্রাজি হয়েছিল？
ক．দশ হাজার
キ．आটট হাজার
গ．ছয় হাজ্জার
ঘ．পাঁচ হাজার

২．‘‘্বার্থাক্ধ প্রতারকের কাপুরুমতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি’ বলতে বোঝানো হয়েছে－
ক．সাহ্হিকতা
খ．পলায়নপরততা
গ．ভীরুত্তা
ঘ．निर्দয়ত্তা

১৯৭৫ সানেন ১৫ই আগস্ট জাত্তিন্ন পিতা বগ্গবন্ধু শেখ মুজ্িিবুর রহহ্মান ধানমন্ডিন্ন বাসায় জাতীয়－আত্তর্জাতিক মড়্যর্রের মাধ্যম নিহত হল্নেন। যেসব বিপথ্থামী সেনাসদস্য এ কাজ্জে নিয়োজিত ছিন্ন তার্रা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষকে মেরে ফেনল। বঙ্গবক্কু বিশাস করতে পারেননি যে তাঁকে কেউ মারতে পারে।
৩．উদ্দীশকের্ন বিপথগামী সেনা সদস্যদের্গ সক্গে＂সিন্যাজউদ্দৌলা＂নাটকে্ন কোন চব্রির্রেব মিল পাওয়া যায়？
ক．বদ্রিআালি
খ．মোহাস্মদি বেণ
গ．সাঁক্র
ঘ．নারান

8．উক্ত চরির্রের মধ্যে প্রতিফিলিত হয়েছ্ছ－
i．निষ्ट्रव্रতা
ii．কৃতघ्नण
iii．বিষ্ধাসঘাতকতা

## निচ্চ্ন কোनটि ঠिक？

क．i $\mathrm{B}_{\mathrm{ii}}$
ข．ii 3 iii
গ．i © iii
घ． i ，ii ও iii

## সৃজ্জনশীФ ঐ্প্ন

যতদিন রবে পদ্া，মেঘনা，গৌৗরী，यমুनা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজ্জিবুর রহহান।
ক．কোম্পানির ঘুষথ্খের ডাক্টার কে？
খ．＇घর্রের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইর্রের লোকের পক্ষে সবই সষ্বব’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে？

－ব্যাখ্যা কর।


## উপन्যां

## লালসালু <br> সৈয়দ ওয্নালীউষ্মাহ্,

এক্সাদ্ণশ-দ্বাদশ আলিম ब্রেণির টপযোগী সৎস্করণ

## ১পন্যাসিক-পব্রিচিতি

সৈয়দ ওয়ানীউন্gাহ্ বাংনা কপাসাহিত্যের অন্যতম অ্রেষ্ঠ র্পপকার। জীবন-সষ্ধানী ও সমাজ্রসচ্তেন এ সাহিত্য-শিষ্পী




 ๗েকে বিএ পাস কর্রেন। তারপর কনিকাতা বিশ্ষবিদ্যালত্যে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ পफার জন্য ভর্তি হন। কিম্ভ ডিগ্রি

 পত্রপত্রিকায় চাঁর র্রচনা প্রক্সশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাক্তিস্তান হৃয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্সাদক হিনেরে মোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্পে কন্রাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক

 পাকিস্ঠান সর্রকার্রে চাকরি থেকে অব্যাহত্রি নেন এ্রৃ মুক্তিযুক্ষের্র পক্ম ব্যাপকভাবে সক্রিয় হন । বাংলাদেকের্র শ্বাধীনতা मাভের পূর্বেই ১৯৭১ সাझের ১০ই অढ্যাবরে তিনি প্যারিসে পরমোক গমন করেন।



 অভীষ্ট 巨িল্ল মানবজীবনের ब্যৈলিক সমস্যার রহস্য উন্মোচন।




## 


 ই ইর্রেজ্রি প্রতিশব্দ novel-এর্র आভ্যিষানিক অর্থ হুো : a fictitious prose narrative or tale presenting picture of real life of the men and women portrayed। অর্থাং উभ্যাস হচ্ছে গদ্যে निशিত এমন এক বিবরণ বা কাহিনি যার ভ্তের দিয়ে মানব-মানবীর ভীবনयাপনের বাষ্তবতা প্রতিষ্সিত হয়ে থাকে।





১. প্থট বা আাথ্যান;
২. চর্রিত্র;
৩. সংলাপ;
8. পর্রিবেশ বর্ণনা;
৫. निখনৗশশলী বা স্টাইল;
৬. লেখকের সাম্মিক জীবন-দ্শ্শন।


 জীবনকে প্রতিফ্িতিত করে এবং কাহিনিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তবোচ্তিত করে তোলে।





 বিন্যালেই একজন মানুষ সমগ্গতা অর্জন কর্নে এবং এ ধর্রন্নে মানুষই চর্রিত্র হিসেবেবে সার্থক বনে বিবেচিতি হয়।



 এবং উপন্যাসের্ন বাচ্তবতাক্রে নিচিত কর্রে তোলে।



 બঠে উপন্যাসস্ন প্রাণময় পর্রিবেশ।







 উপन্যাসে জীবনদর্শনেন অনিবার্যতা তাই শ্বীকৃত।

## ঊপন্যাসেন্ন উய্য





























## উপন্যাসের্গ व্রেণিবিভাগ





 সারাষ্জিক উপন্যাসের উদাহ্রণ।
 র্রচিত্ত হয় ঢখল তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বনে। ঐত্রিशাসিক উপন্যাসে লেখক নতুন নতুন घট্না বা চর্রির্র সৃজন কর্নে


 ইয়ানের ‘তেছিস খান’ বিষ্যাত্ত ঐত্তিহাসিক উপন্যাস।






 উদাহর্নণ।









 প্রज্তি নাম এক্শেত্রে শ্মরনীয়।



 উপন্যানের দৃষ্টাত্ত।
 সর্গে প্রবাহ্তি হয়। এই প্রবাহেন্ন ভাষিক বর্ণনা দিয়ে চেতনাপ্রবাহ গ্রীতিন্ন উপন্যাস লিখিত হয়। আইর্রিশ লেখক जেমস
 কাঁদো’ চেতনাপ্রবাহ ন্রীতিন্ন উপন্যাস হিসেবে পর্রিচিত।








 দৃষ্ষাত্ত।

## বাছনা উপন্যান্সেন উত্ব ৪ বিকাশ












 কর্রেছেন।


 নাগর্রিক জীবন। উদ্গান্র মানবতাবাদী জীবনাদর্শে বিপাসী ছিলেন তিলি। ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কান্র নয়- মানব জীবন অনেক

 জীবন্নর যাবতীয় প্রসঙ্গ প্রতিফলিত হরু দেখা যায়।




 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন" প্রভৃতি উপন্যাcে।

 प्रिजिশিবিরোখী आক্দোলনের व্রের্নণা সাধারণ মনুমক্কে য্যেন করে তোলে অস্ছিন তেমনি जাক্ক করে তোলে





 কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্টীকৃত্তি পায় ।
 রহহান প্রমুঈ লেখকের আবির্ভাব ঘটে। বিশ শতকের প্রথ্রার্ধের মধ্যে आবির্ভূত হন কাজ্জী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল
 ন্রাজটৈতিক সামাজ্রিক ও সাংকৃত্তিক ধ্রেক্ষাপটট এখানে সাহিত্য সাধনা নতুন মা্্া লাভ করে। সূচনায় বাशন্নাদেশের






 নানা ধরন্নেন্র উপন্যাস। নিচে উঢ্লেখর্যাথ্য ক<্যেকটি উপ্গ্যাসের্ন নাম দেয়া হানো :








 ज্রাজনनতিক বান্ত্যবতা’ ইত্যাদি।

## 'बानসাणू'-द्र थ্রবাশত্য

‘‘লাनসালু’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ ত্রিষ্টাক্দে। ঢাকা-র্ কমর্রে পাবলিশার্স এটি প্রকাশ কর্রে। প্রকাশক মুহাম্মদ

 প্রকাশিত হয়। নওর্রোজ কিতাবিস্তান ‘‘ানসালু’ উপন্যাসের্ন দশম ম্রুণ প্রকাশ কর্রে।
 কলिমুब्वाइ।



 and Windus Ltd. এটি প্রকাশ কর্রেন। ঔপন্যাসিক সৈয়া ওয়াनীউघ্gাহ্ নিজেই এই ইংর্রেজি অনুবাদ কর্রেন।
পরনর্তীকালে ‘ন্লালসালু’ উপন্যাসটি জার্মান ও চেক ভাষাসহ বিভ্ন্মু ভাবায় অনূদিত্ত হয়েছে।

## 

 ফসল বলে বিবেbনা করা হয়। ঢাকা ఆ কনকাতার মধ্যবিষ্ত নাগর্রিক জীবন তখন নানা ঘাত-শ্রতিঘাত্ অস্থির ও চষ্ষল।


 প্রথ্ উপन্যালের জন্য গ্রামীণ পটভূমি ও সমাজ-পর্রিবেশ বেছে নিলেন। আমাদের দেশ ও সমাজ মূনত্ গ্রামপ্রখান।



 শঠ, প্রতার্রক, ধর্মব্যবসাগ্রী এবং শোষক-ভূম্দামী।






























 তবু মাজার এবং মাজারের পরিচালক ব্যাক্জিট্র প্রতি আমেনা বা তার্র স্বামী কারুুরই কোনো অভিযোপ উখ্খাপিত হয় না।







 বেশি। যেখানে ন্যাংটো পাকতেই বাচ্চাদের আর্মসিপার্যা শেষানো হয়। শস্য যা হয়，তা প্রয়োজনেন তুলনায় সামান্য।




 ভেতরে প্রায়শ ঢাকা পড়ে থাকে। এই কাজ্জে জূম্মামী，জ্েোত্দার এবং র্মবাবসায়ী একজন অার একজনের্র সহযোগী।

কাব্রণ স্থার্থ্থ্র ব্যাপার্নে তারা একাঁ্টা- পথ তাদের এক। একজনের আছ্ মাজ্ঞার, অন্যজনের আছে জমিজ্জোত প্রতাব প্রত্রিপ্তি। দেষা যায়, অন্য কোথাভ নয় আমাদের চারপাশেই্ রয়েছে এর্পপ সমাজের অবস্ছান । বাংলাদেশের যে-কোনো প্রান্তের গ্রামাষ্ষলেলে সমাজের ভেতর এ বাইরের চেহার্রা যেন এরূপ একই রকম।

 বাসনার কারশে সে নিজ্রেকে आলোকিত ষ বিকশিত করতত চায়। সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভর্যের বাধা ছিন্ন করে সহজ্র
 আকাফ্মা বেঁচে থাকে। প্রজ্জন্ম পরম্পরায় চনতত থাকে তার চাওয়া ও না-পাওয়ার সাংর্ঘর্ষিক রক্তময় ত্বদয়ার্তি। এটা অব্যাহত থাকে মানব সম্পর্কের মধ্যে, দৈনन্দিন ও পার্নিবার্রিক জীबন্, এমনকি ব্যক্তি ఆ সমষ্টির মনোলোকেও।

সৈয়দ ওয়ালীীধ্মাহ্- মানবতাবাদী লেখক। মানব-মুক্কির স্বাভাবিক আাকাফ্মন তাঁর সাহিত্য সাধনার্ন কেন্দ্রে সক্রিয়। এ









 মুহ্থেশ।

 টপস্থাপনের মাধ্যমে চমক নৃষ্টিন চেষ্বা। অথচ মানবজীবনের প্রকৃত র্রপ আঁকতত চান তিनि। মানুষেরই অন্তর্ময় কাহিনি



 পায়। কারণণ, তাদদর বিশ্বাস লোকটির পেছ্রনে সক্রিয় রয়েছে রহস্যময় অত্তিলৌকিক কোনো দৈবশক্তি। আবার

 মনেত্র নানান ক্রিয়া প্রিক্রিয়াই এভাবে লেখ্রের্ত বিষয় হয়ে উঠেছছ ‘লালসালু’ উপন্যাসে।
চत्रिब्य-সৃіि

 ভূমিকা রেন্থেছে অনেক বেশি। 'লালসালু' একদিক দিত্যে চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস।
এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চর্রিত্র মজ্জিদ। শীর্ণদেছের্র এই মানুষটি মানুষের ধর্মবিশ্ধাস, ৫শী শক্তির্র প্রত্তি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রাক্巾া, ইচ্ছা ও বাসনা-সবই निয়নন্রণ করততে চায়। আর সমখ্খ উপন্যাস জুড়ে এই চন্নিত্রকেই नেখ্র প্রাধান্য

 আর তাই মজ্জিদের্র প্রবল্ন উপস্থিতি অনিবার্य হয়ে পড়ে মহব্বতনগর গ্রামের সামাজ্জিক পার্রিবারিক সকন কর্মকাক।

মজ্জিদ একটি প্রতীকী চরিত্র- ক্সসংস্কার, শঠতা, প্রতার্রণা এবং অক্ধবিশ্শাল্সর প্রতীক লে। প্রচলিত বিশ্ষালের কাঠামো ও
 হতে। এজনা সে শে-কোনো কাজ কর্রতেই প্রד্টত, তা যতই নীতিইীন বা অমানবিক হোক। একান্ত পার্নিবার্রিক घট্নার























 অাপনজন নেই যার সতে সে তার মনের একান্তভাব বিনিময় করতে পারে। কার্ণ, তাঁর সগে অনুদের্ সম্পক কেবলই

 ধসে পড়তে পারে তিিস্তিন্ন কর্রে গঢ়ে ঢোলা তার মিষ্যার সায্রাজ্য।

 দিশেহারা বোধ করে। এর্রপ অনিশয়ততার মধ্যেই জীবনে প্রম হয়ত তার্ন মধ্যে আত্মপরাভবের্ন সৃষ্টি হয়। নিজের






 র্রেেেছহ তাদদর্র র্িথিত যোগসাজশ।


 সজ্ঞান্ন না জানলেও তার্রা একাষ্টা, পথ তাদের এক। হাজার্ন বছ্র ধরেই্ শোষক শ্রেণির অপকর্ম্মর চির্রসাথী




 একান্ত প্রিয় প্রणম স্ত্রী आম্মেন বিবিকে তালাক দেয়া।





 চার্রিত্রিক দৌর্বল্য ইত্তিহাসের ধারা থেকেও ব্যত্তিক্রন্মী।



 প্রতি অ尺্ধ আনুগত্য ও ভক্তি। ধর্মভীরু মানুষেরা ঈশ্ৰরের প্রতি আনুগত্যের কার্রণে যে কোমল স্বভাবসম্পন্ন হ্য় র্হ্মিা


 একান্তভাবে সৎ এবং নিয়মনিষ্ঠ। মাজার নিয়ে যেমন রয়েছছ তার ভীতি এ ভক্তি, তেমনি এই মাজারের প্রতিনিখির त্ত্রী


 ম<্যে মাজার-প্রতিনিধির त্রী হিসেবে গর্ববোধ কাজ করে। এ গর্ববোধ ছাড়াও এখানে সক্রিয় থাকে নারীর্গ প্রতি তার্র একটি






 হিসেবে বিবেচিত হয় না রবং তার মাতৃহ্ধদয়ের কাছছ সন্তানতুল্য বরে বিবেচ্তিত হয়। এ পর্যাত্যে জমিলাকে কেন্দ্র কর্রে তার মাত্ত্ব্বের বিকাশটি পূর্ণতা অর্জন কর্র যখন মজ্রিদ্দ জমিনার্র ্্রি শাসনের খড়ুগ তুলে ধরে।
ग্ব|মীর সকল আদেশ नির্দেশ উপদেশ সে যেভাবে পালন করেছে সেইভাবে জমিলাও পালন করুক সেটি সেভ চায় কিন্ত সে পালনের ব্যাপার্রে স্বামীর জ্রোর-জববরদ্তিকে সে পছন্দ কর্রে না। স্বামীর প্রতি তার্র দীর্ঘদিনের যে জ্রট্ ভক্তি, শ্রক্রা


 সৃষ্টিন ক্ষেত্রে এখানেই লেখকের্ন সার্ঘকত।










 নয় সচেতন এবং এই একই কার্েে মাজারে সংঘট্তি ভিকির অনুষ্ঠান দেখার জন্য তার ভিতরে কৌতূহন মেটাতে
 তার অনুচিত কর্ম সম্পক্ক তাকে সচেতন কর্রে, তখন দেসবের কিছু তার কাদে কোনো ককুত্তপৃর্ণ বলে বিবেচিতি হয় না।










 সজীবতারই এক যোগ্য ্রর্তিনিশি।



















 щँসসিন্র শামিল। তাই তান্রা ছোটে, ছোট।
















 তাতু শস্ নেই। বিরান মাঠ, সর-ভাত্গ পাড় অর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগম্মরেও জমি কম নেই।










তাত্েে মাহাত্য্য ফোটাতে চায়, কিন্ভ ফ্মেধার্ত চোথের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ
 কেতাবে যে বিদ্যে ল্েেখা তা কোনো-এক বিগত যুুেে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রুম করিফ্যে বর্তমান স্রোততর সর্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব, কেতাবশুলোর বিচিত্র অক্ষরণ্ণেো দুরাত্ত কোনো এক অতীতকালের্ত অরণ্ছে জার্তনাদ করে।
 বৈর্রীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-টদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেট্যে আর্রও ক্ষয়ে আাে। ছোদার এলেমে বুক ভরে না

 ঋাবি খায়, দিগল্তে ঝলসান্না রোদের্গ পানে চেট্যে চোখ পুড়ে যায় ।
এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বের্রিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়িন চাকর, দফতর্রির এটকিনি, ছাপাখানান্ন ম্যাশিনম্যান, টেনার্রিতে চামড়ার লোক। কৌ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ লোয়াজ্জ্রিন। দেশময় কত সহন্র মসজিদ। কিন্ট শহরেরের


 পাহাড়ে দুর্গম অঞ্ষডেে কে ক্বে বাঁশের মসজিদ করেছিল- সেখানেও।
এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমঙ্লও মসৃণ। কিন্ন আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

 নিঃসন্ছতার্ন বন্য শूন্যতা।
-আপ্নার দৌলত্খানা?
শিকার্রি বলে।
-আপনার নাম?

শিকারিও পান্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কथা বলত্ত গিয়ে হঠাৎ बৌলবির মন্ন শ্মৃত্তি জাগে। কিন্ভ সংযত হয়ে বনে, এধার্রে লোক্দের মধ্যে থোদাতালার আলোর অভাব। লোকঞ্ৰেলো অশিক্⿰িত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বনে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মর্যার খর্রা।

দূর ख্গলে বাঘ ডাকে। ক্বচিৎ কখনো হাত্ওি দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্ভ দিন্নে পাঁচ-সাত্বার দীর্থ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে-পৌলবির গলা । বুন্নো ভারী হাওয়ায় তার হাক্ষা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর র্রাঢত হয়ন চোথের কোণটা চক্চক করে ఆঠে বাড়ির ভিটেটোর জন্যে।

 ना इহ़ण।





 এ্রেকেব্রেকে চলে।











এবমু পরে এবটা বৃহৎ রুই মুথ হা-করে ভেেে ৫চে।





 তাকে পাষরের মূর্তিতে বৃপাঙ্তরিত কর্রেছ।



 ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।
অপরাহ্রের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফির্রে খালেক ব্যাপার্রীর ঘরে কেমন একটা জটনা। जেখাতন গ্রাম্রে नোকেরা আছছ, তাদের বাপ্ আছে। সকলেরে কেমন গম্টীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উক্কি মেরে দেথ্থ, একটু আনগা হয়ে বসে আছে সেই নোকটা-নৌকা থেকে মত্গিগট্ৰের সড়কের ৪পর তখন যাকে মোনাজ্জাত করতে দেশ্থেিি। রোগা লোক, বয়সের্গ ধার্রে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্লল। চোখ বুজে আছে। কোটর্রাগত নিম্মীলিত সেই চোলে একমুু কম্স্সন নেই।
এভাবেই মজ্রিদের প্রবেশ হল্েো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছছ সন্দেহ নেইই, কিন্ম গ্রাম্মর
 হবে তাকে, বে বিলটার বড় অশ্থখ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজ্বিদের আগমনটা ত্মেনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ
 তাদের সচেতন কর্রে দেয়ে, অনুুশাbনায় জর্জর্নিত করে দেয় তাদের্র অন্তর।
শীর্ণ নোকটি চিষকার করে গালাগাল করে নোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাত্ব্বর রেহান আালি ছিল। জোয়ান মদ্দ কালু মতি, তারাও ছিল। কিম্ম লজ্জ্ঞায় তাদের মাথা হেে। নবাগত লোকটিত্ন কোটরাগত চোথে আখুন। -জাপনারা জাহ্নে, বে-এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি কেনি

## রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরেে একটা বৃহ্ৎ বাশশঝাড়। মোটাসোটা হ্লদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়়ের ক-গজ্র ওধারে একটটা পর্রিত্যক পুকুরের পালে ঘন সন্নিবিষ্ট হর্যে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারইই একধার্র টাল্যখয়্যা ভাভা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটঞ্নো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুুের হাఆয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়র্গ্র মতো। শেয়ালের বাসা হয়ত। ఆরা কী কর্রে জানরে ৰে, ఆটা মোদাচচছুর পির্রের মাজার?
 -আমি ছিলাম গার্রা পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনেন্র পথ।
-মজ্দিদ বল্ে। বলে যে, সেখানে সুশ্থে শাষ্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গবু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্ভ অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিষ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জনোই অমন বিদেশ-বিষ্̌ুইয়ে সে বসবাস কর্মি্ন । তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাটি সোনার্র মডো। খোদা-রুুল্লের ডাক একবার দিনে পৌঁছ দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে यায়। তা ছাড়া তাদের থাত্ন্ন-যত্ল ও স্লেহ-মমতার মব্যে বেশ দিন কাট্ছিল; কিন্ভ সে একদিন স্বপ্ন দেথ্য। সে-ম্বপ্নই তাকে নিক্যে এসেছে এত দুর্ন। মখুপুর গড় থেকে তিন দিনের

লোকেরা ইত্মি্্যে বার-কয়েক ওনেছে সে-কশ্থা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে এঠে।
-উनि একम্নিন স্বপ্নে ডাíি বললেন...
বলঢত বলত্ত মষ্রিদের কোটরাগত ক্মুদ্র চোখ দুটো পানিতত ছাপিত্য ওচে।














 ছড়াহড়ি ব্যেতে নাগন।











 মাট্টিত্তে জায়াজ হয়, ক্থা কয় মষ্, মাঠ্ঠ থেকে শোনা যায় গলা।

 বৃæ্ ছায়া দেশ্লে।
 -অমন কন্রি एँট্ত্ড नাই।
থ্মকে পিয়্য র্রহহমা ঢার দিকে তাকায়।

মজ্জিদ বলে,
-অমন কর্রে হাঁট্ডে নাই বিবি, মাটি-এ গোম্মা কর্রে। এই মাটিতেই ঢো একদিন যিিরি যাইবা-থের্ম আবার্র বলে, মাট্টির্রে কষ্ট দেওন ধ্তোহ্।
এ-কथা আগেও ওনেছে র্রহিমা। মুরুব্সিরা বনেছে, বাড়ির্ন আज্যীয়রা বনেছে। মজ্জিদের কথার্ন বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজ্জার্টিন্ন কথা ম্মরণ হয়।
มভ্জিদ নীরবে চেয়ে চেত্যে দেখে। দেৰে রহিমার চোথ্থে ভয়।
মখুরভাবে হেসে জাবার বলে,
-অমন কর্রি কখনো ইাঁট্রিও না। কবরে আজ্জাব হইবে।
 কোরান তেলাওয়াত ঔক্ক করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভন্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুর্নে সারা বাড়ি ভরে যায়। ভেন হাস্লাহ্নোন্র মিষ্টি মধ্রুর্木 গক্ধ ছড়ায়।
কাজ করতে কর্রে র্রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা’আালার র্রহস্যময় দিগষ্ত তার অন্তররে শ্যে বিদ্যুতের্ন মত্তা থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠ। একটি অব্যক্ত টীতিও ঘনিক্য় আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজান্রকে ভয় পায়, স্বামী মজ্জিদকে ভয় পায় ।
গ্রাম্মে লোকেরা যেন ব্রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগদ্ডা-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। ঢোদার
 দিনে ফাটল ধরুলে তখন কেবল স্যরণ एয় খथাদাকে।
কিন্ত জমি এধার্রে উর্বর, চার্না ছড়ির্যেছে কি সোনা কন্নবে। মানুষর্木াও পর্রিশম কর্রে, অমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় কর্রে দেয়।
 র্রাখবার জন্যে তার্গা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবান্ন রক্ত দিয়ে রক্ষা কর্রতে দ্বিষা কর্রে না। इয়ত দूনিয়ার দূমিত আবহাওয়ার মধ্যে তার্রা বর্বরতার নীচতায় নেম্ আলে, কিন্ট যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাঞলোর পানে চেয়ে আপন রকক্ম্যাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুল্েে যায় সমন্ত হিংসা-বিদ্রেষ। সিপাইর খ্তিত ছ্মিন্ন দেহের একতাল অর্থইীন মাংসের্ন মতো জমিও তখন প্রাণের চাইত্তে বড় হয়ে ওঠে। খাবनা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটনধরা জ্যৈষ্ঠের জমি-সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রত্তি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুম্মূ বা জরাজর্জর আত্মীয় জনের প্রত্তি দৃচ্টিভেদ থাকে না মানুষের।

 শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ఆঠে-তবূ কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্রে, সস্লেহে সাফ
 জমিতে। তখন জাবার দল বেঁধে লেলে যায় তারা। ভাপ্যকে घম্েে সাফ করবার উপায় নেই, কিম্ঠ যে-জমি ভীবন সে-জমিকে জশ্রালমুক্ত করে ফসনেের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্নান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্य

 চারা-ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তর পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়ত চার্না ছড়ান্নে জমি তকিয়ে কঠিন হতে থাকে। র্রোদ চড়া হর্যে আসে, শুন্য আকাশ বিশাল নঘ্মতায় নীল হয়ে

জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হর্যে-ওঠা কচি কচি ধানের ডগার্ন পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদ্দর। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল প্রেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয়

 তোলে-মন-কে মন।

 মধ্যে ধ্বৃস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের র্রক্াপুত দেহের পানে চেট্যে আবেদ-জাবেদের্র মনে দানবীয় উপ্øাস হতে পারে, কিন্ট এখन তারা পাথর হয়ে যায়। যার একর্ত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ఆঠে। পবং হয়ত তখন খোদাকে স্মরণ করে, হ্য় করে না।
মাঠ্ঠর প্রান্তে একাকী দাঁড়িক়ে মজিদ দাঁত খেলাল করেে অর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সার্রন্দি হয়ে
 मাঁড়িয়ে দেথে আর ভাবে। গলার্র তামার থিনান দিয়ে দাঁতের গহ্মরে ש゙ঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজ্রিদের চোখ ছোট হয়ে আলে। রহিমার শরীর্রেতো এদেরইই রজ্ঞ, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাষ্টাগোঁ্টা ও প্রশা্ঠ। রহহমার চোথে ভয় দেথেছে মষ্জিদ। এর্রা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিল্নমিল করতত থাকা ধানের শিষে এদের আকর্স হাসির ঝলক লাগে। ওদের্র খোদার্র ভয় নেই। মজিদও চায়, जার গোলা ভরেে উऐুক ধানে। কিন্ভ সে তো জমিকে ধন মন্ন কর্রে না, আপন রকক্তমাহসের শামিল খেয়াল করে
 অষ্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মষ্ঞিদের্র ভাল্ো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারট্টেকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞ করে যেন।
জমাশ্লেতকে মজ্জিদ বলে, থোদাই র্রিজিক দেনেఆয়ান্গা।
ুনে, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরীব মাজারের পাশে তারা স্তক্র হয়ে যায়।
 জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!
 মাত্ব্মর্ন ওর্থ কথ্থা ছাড়া কথ্য কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ--টপদেশ, নছিহততের জন্যে তার কাছেই আসে,
 जাজস খত্ম পড়াবার জন্যে। খোদা র্রিজিক দেন্নেয়ালা-এ-কথা তার্রা আজ্র বোঝে। মাঠেন বুকে গান গেয়ে গজব কাটান্ো যায় না, বোঝে। মজিদ আর্জবিশ্ষাস পায়।
মজ্জিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,
-কনমা জানো মিঞ্ঞা?
ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুত্থ লজ্জার হাসি।
গক্জে ৫ঠে মজিদ বলে,

- হাসিও না মিঞা!

থত্মত থেয়ে হাসি বক্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সর্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থ দেথে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত কর্রে থাকার্ন অপ্গিটা যেন গাধার ভক্ছির মতো হয়ে উঠেছে। চোখ কিন্g তার পির্টপিট করে। বলে,
-आমি গর্রিব মুরুহ্ম মানুষ।
 আাঙ্, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ নজ্ঞায় মাথা নত করে রাণে-গাধার মতো পিঠঠ-ঘাড়ে সমান।
এবার খালেক ব্যাপার্নী ধমকে এঠে,
-কলমা জানস্ না ব্যাïl?
সে জার মাথ তোলে না। ছেুেটা হাসে।
ঋালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরুই মধ্যে একপাল ছছলে-মেয়ে জুটটে গেছে। ভোর্রে যখন কনতান
 যে-শসাহীন দেশ তার জন্মস্থান-সেখানে একদ্দা এক মঞ্̋বে এই রককম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশেষ্寸ে মজিদ আদেশ দেয়।
-ব্যাপারীর্র মক্তবে তুমি কন্মা শিখবা।
ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজ্রি হয়ে যায় লোকটি। শেবে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,
-গর্নিব মানুব, খাইবার পাই না।
লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণেে না খেতে পাওয়ার কথ্থাটি শোনানো অভ্যাস তার। ওনিয়ে इয়ত মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্ঠে কর্নে। কিন্ত লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনাত্র কী आছে? প্রশ্ন থাকল্লে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে ক্থা ঢো কেট জিজ্ঞেস করে না । দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ কর্রে।
মজ্জিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপার্নী ধমকে বলে,
-হইছছে হইছে, ভাগ্।
সে-রাতে দোয়া-দরুুদ সেরে মাজার্ঘর থেকে বের্যিয়ে এজে বাঁ পাশের্র থোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কত়ক্ষণ চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগত্ত-বিট্তৃত হয়ে যে-মাঠ দূর্রে আবছাভাবে মিলির্যে গেছে সেখান থেকে তার্রার রাজ্য। ఆধার্র প্রাম নিস্তক্র। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেট করে।
নীরবতার মঞ্যে হঠাৎ মজ্জিদ একটা শক্তি বোধ কর্রে অন্তরে। মহর্বত্নগর ঋামে সে-শক্তিন্ন শিকড় গেড়েছে। আর্ন সে-শঙ্ত শাখাছ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছ্ন্ন কর্নে লোকদের জীবনকক অড়িয়ে ধর্রেছে সবলভারে।
 লোকদেরইই খালেক ব্যাপার্রী চাবুক মারুক, প্রতিপ্তির ভয়ে তারা মুত্থে রা না-কর্নলেও অন্তরে ঘনিত্যে উঠবে দ্যে, প্রতিহিংসার আখুন। মজ্রিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে অই সালুকাপড়ে আবৃত মাজ্জার থেকে। মাজারটি তান শক্তির মূল।
মজ্জিদের্র সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় র্রহিমার ওপর। মেক়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-অ্রামের্রইই মেয়ে রহিমা।

 কয়্য অন্যভাবে, গলা নরম কর্রে সুপারিশের্র জন্যে ধরে। শিড়কির দর্রজা দিয়ে আসে তারা, এসে সত্তর্তণে কথা কয়। কাঁদcেఆ চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদদর কাছছ, মজিদఆ তেমনি রহহস্যময়।

মজ্রিদ ধরা-ঘৌয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।
 চোখ। গভীর রাত্ কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ ঢোথে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠঠে মতো স্তুক্ন, বিচিত্র সেই মাজারের্র পানে। মাথায় কপান পর্যত্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশচন। তাকিয়ে থাকতে পাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশজির কাছছ পাছে কোনো বেয়াদবি কর্নে বসে সে-ডয়ে বুক কেঁপে ওঠঠ কখনো। তবু মুহ্রুর্ত্ন পর মুহূর্ত মূর্তির মজো দাঁড়িয়ে थাকে। ভাবে, কোন মারুফু ওখনে ঘুমিয়ে আছেনयाँর র্ছহ এথনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মগ্গলের জন্যে আকুন্ন হয়ে थাকে সদাসর্বদা?
কথন্না কখনো অতি সজ্গোপনে রহহিমা এব্টা আর্জি জানায় । বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খঁা-খা কর্রে। তিনি তাক্ক যেন একটট সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের্ন আকৃলতায়, এদিকে ঠৌঁট পর্ৰন্ত কাঁপে না।
 না-হয় ব্বিষা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাఆয়া ছোটে, জগস্গের যে-কটা গাছ আজো অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হারয়া এসে এখানে সানুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে-ఆঠা
 করে দেয় । মনে হয়, কে যেন কহ্ কইবে, আাকাশের মহা-তমসার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জ্েেেে
 नीबब।

কোন্নাদিন রহিমা সারা মানবজাতির্ন জন্যে দোয়া কর্রে। ও-পাড়ার ছুনুর্র বাপ মরণরোগ यজ্রণা পাচ্ছে, তাকে
 ক-দিন আगে সে-নদীত্তে ঝঢ়়র মুকে দুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদ্দের্র কথা স্ম্নণ কর্রে বলে, ঘর্রে ত্র্রী-পুত্র রেহখ নৌকা নিফ্যে যার্না নদীত্ত যায় তাদের ওপর যেন তোমার র্নহমত হয়।

অনেক সময় অা্ফুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকের্木া আসে র্হিমার্গ কাছে। যেমন আসে ধান-ভানুনি হাসুনির্র মা। বর্হুদিন আগে নিরাক পড়া এক শ্রাবচের দুপুর্র মাছ ধরতত মতিগৰ্জ্রে সড়কের Өপর যারা প্রথম মজ্দিদকে দের্থেছিল, সেই তাহ্রে আর কাদ্দরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,
-আমার এক আর্জি।
এমন এক ভপ্কিতে বলে যে র্রহিমার হাসি পায়। কিন্ন মনে মনেই হালে, গ্টীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির্র মা বলে, -আমার जর্জি- -নারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।
এবার্ ঈষৎ হেসে র্রহিমা বনে;
-ক্যান গো বিটি?
-জ্বালা আর সইহ হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমার্রে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।
সকৌতুকে রহ্মিমা প্রশ্ন করে, -তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মর্নলে?

সেদিকে তার্র ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উজ্ত্র জোপায় মুহ্থ।
-তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হম্ম।
রহিমা হাসে । হাত্ত কাঁথার্ন কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁধা সেলাই করে।
একদিন হারুলিন মা এসে বজেে,
-আমার এক আর্জি বুবু।
-কও?
ওনার্রে কইবেন- বুড়াবুড়ি দুইগারে জ্জনি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা‘লা। কৃত্রিম বিশ্ময়ে চোখ তুলে চেট্যে র্রহিমা প্রশ্ন কর্রে,
-ఆইটা আাবার কেমন কথ্থা হইল?
-হ, থাঁট কथা কইলাম বুরু । দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভান্ লাপে না।
বুড়ো বাপ তার ঢে্টা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, ক্কুকড়ান্নে। কিম্জ দুজনের মুতে বিষ; ঝাগড়া-ষ্যাসাদ লেপেই আছছ। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখ্ֵুনি হবার জোগাড়। তেঙা লোকটি তেড়ে আাসে বারবার, ঘুণ ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি «দিকে নড়েডে়ে না। এক জায়গায় বরে बেকে মাথা ঝাঁকিক্যে-ঝাঁকিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়।
তনে হাসুনির মায়ের্ত কান লাল হয়ে ওঠ, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে ।
তাহের-কাদের, আর্ন কনিষ্ঠ ভাই র্রতন-তাদ্দর বুদ্ধি-বিব্েচনা থাকব্লেও जা আবার স্বার্থের ঘোর্রে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছছ, ঘর আছে, নাঙ্-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে-আর্র বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তার্রা ছুপ কর্রে শোন্ন।
অঞ্ধ ক্রোধে কাঁপত্ কাঁপত্ বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,
-হ्নছস্ কथা, एনছস?
ছেলের্রা সমস্বর্নে বলে,

- ל্যাঙ্ডা বেট্রিতে, ঠ্যাঙ্ড।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আলে। তাহের শেশে জমিজ্রোত্তের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,
-থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।
 র্হহিমাকে এসে বনে কথ্াাট।
-হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক-নয় ওনারে কন, এর এরটটা বিহিত করবার।
হঠাৎ সমবেদনায় র্রহিমার চোখ ছন্ছল কর্রে Єঠে। বলে,
-তুমি দুঃখ কর্রিও না বিটি। আমি কমুন্নে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুস্থা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িত্ত আছে। বাড়িতে তিন তিনটে মর্দ ছেলে, বজে-বসে খায়। এক মूঠার মতো যে-জমি, সে-জমিতত ওদের পেট ভর্গে না। তাই
 একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্ঠ কিছু জকটা মুঈ্খ ফুটে চাইতে আাবার নজ্জায় মরে যায়।

র্রহিমা বলে,
-শ্বওরবাড়িত্তে যাওনা ক্যান?
-অরা মনুষ্যি না।
-নিকা কর্ন না ক্যান?
কয়েক মুহ্র্ত্ত পেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুরু।
 তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ্জ করে হাসুনির মায়ের ক্বাত্তি নেই। মুত্থে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহ্রে খোশ মেজাজে বলে,
-শরীলে রূং ধর্রছে ক্যান, নিকা কর্রবি নাকি?
বুড়ি আমের জাঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,
-খানকির বেটি নিকা করবো বইলাই তো মানুষটারে খাইঢছ!
মানুষটা মানে তার্ন মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ কর্নে। বনে, ক্যামন্ন খাইছস্?
হাসুলির মায়়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কथা গায়ে মাথে না। হেসে বলে,-পিলা খাইছি! মা-বুড়ি আহছ সামনে, নইলে গিলে चাওয়ার্র অপ্ৰিটাও একবার দেথিয়ে দিত।
मূরে ধানক্কেত্রে ঝড় ఆঠঠ, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আাসে অফুরন্ত ঢেট। ধানক্ষেতের তাজ্রা রঞে হাসুনির মাত্যের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুখায়; নিকা কর্রবি মাপি, নিকা কর্রবি?

কিষ্ঠ কাকে করে? ఆই বাড়ির মানুকে পেলে কর্র কি? তেল-চকচকে ঢোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তঋন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেট ওঠে।
পরদিন তাহের্রের বুড়ো বাপকে মজ্জিদ ডেকে পাঠায়। এল্লে বল্নে,-তোমার বিবি কী কয়? বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলরক এধার্--ఆধার চেয়ে আমতা-আমতা কর্নে। মজিদ ধমৃকে ওঠঠ।
-কও ना क्यान?
ধমক খেয়ে ঢোক সিলে বুড়ো বলে,
-তা হৃজ্রুর ঘরের কথ্থা আপনারে ক্যাম্ন্ন কই?
কতঞ্ষণ দूপ থেকে মষ্রিদ ভারী গলায় বলে,
-Mমি জানি कী কয়। কিন্ট তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁफডাইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন্ এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাশে সে চোথ্েে অক্ধকার দেথে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ কর্রবার জন্য। এর্ন মধ্যে একদিন হয়ত সে শেষই হয়ে যেত-यদি না ছেলের্না এসে বাধা দিত। কিন্ভ সে-কথাও বলঢে পারে না মজ্জিদের্ন সামনে। কেবল আল্ঠে বলে, -বুড়ির দেমাক খারাপ ইইছ্ছ তৃজ্জুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান-
আাবার কতকক্ষণ নীন্যব থেকে মজিদ বলে, -বিবিরে কইয়া দিয়ো, অমন কথ্থা যদি জার কোনোদিন কয় তাইলে মছিবত হইইব। মাथা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। ক্যেক পা গিত্যে থামে, থেমে মাথা চুলকে বল্ন, -হ্রুর, কোখিকা চ্নলেন বেটিয় কথা?
-তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্ভ এই কথা জাইনো-কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।
সার্রাপ্থ ভাবে বুঢ়্ো। কে বনল্নো কথ্থাটা? বাড়ির গায়ে আর কোন্না বাড়ি নেই কে, কেউ আড়ি পেতে ঔুনবে।

 আছে একযুঠা পরিমাণ জমি-यা দিয্যে একজনেরই পেট ভর্রে না। আর এদিকে পেল্রেছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুইচোখের বিষ মনে হয় । বুড়িটার হয়ত তার ছোয়াচ লেলেইই অমন হয়েছে। নইললে বহুদিন আলে বৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটটে মেয়ে ছিল সে। স্থির্ন থাকতো না এক মুহুর্ড, নাচতো কেবল নাচতো, আর খইই-এর মতো কথ্থা ফুটত্তো মুঈ্খ দিয়ে। আজ্জ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথ্থাটা বলতত ঔরু করেরে তা বেসিসিিন নয়। সাখারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ इয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর জাত্াায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেө প্রচণ ক্রোঝে জ্রুলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলঢে পার্রে না কথাট।। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহে। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে।
একটা বিষয়ে কিন্ম গোলমাল নেই তার্র মনে। অন্তর্রের শক্তিতে মজিদ বাপারটা জানতে পেরেছে সে-কथা সে বিশ্ধাস কর্রে না।
যত জাবে কথ্থাটা, তত জ্রেলে ওঠঠ বুড়ো। বে বলেছে সে কি কথাটার তরুত্ বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার্ন মতো? এর্র বিহিত ঘরেই হয়, বাইরেে হয় না-তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করততে আসুক না কেন। তা ছাড়া, কথ্থাটায় থে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলত্তে পার্নে। এককালে বুড়ি টডুনি মেয়ে ছিল, তার্ন হাসি আার নাচ্ দেখে পাপল হত কত লোক। বৈমার্রেয়্য ভাইটির সজে বাগড়া-বিবাদের ঞরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনর্নব উঠেছিল্ল।

একদিন তার্ন অনুপ্পস্থিতিতে সে-কাঞ্টা নাকি ঘটেছিল। কিন্ম ঘরের্ন বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন শ্বীকার করেনি তখল সে বিশাস করে নির্যেছিল যে, তা দুষ্ঠ প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।



হরু হ্য় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুথ্থে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা-ওরে ত্তাতার-থাইকা জারুনি, তোর বাপর্গে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাচের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে । ছেনেরা ত্থন ঘরে ছিল না বরে তাকে রুক্মা করবার কেউ ছিল बা। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীন্ষ্ৰকঠ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্ঠ বিলাপ ৃনে দমবার পাত্ত বুড়ো নয়।
 চলে গেল মজ্জিদের বাড়ি। মজ্জিদ তখন জ্রিরুচ্ছে, আর जে ঘরেই নিচে পাটিত্তে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফুর্ন দিচ্ছে।
 জুড়ে দিল। প্রথমম কিছু বোঝ্সা গেল না। কথা স্পষ্টতর্ন হৃট় এ এলে এইটুকু বোঝা গেল যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন্, আমার মওতের্ন জন্য জানি দোয়া করে।

 চপলতা। অপর্রাষ না কর্নে থাকলেও মজ্জিদ বলছছ বজে যে-ক্কোনো কথা নির্বিবাদ্দ ম্নেন নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।
 জন্য যে, সে এসে ঢাকে কথাটা বলে দিয়েক্র।

অনেকক্ষণ গৃম হর্যে থেকে মজ্জিদ গন্তীর কৰ্ঠ রহিমাকে বলে,
-অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।
একটু পর্নে রহ্মিমা বলে,

- যাইবার চায় না। ডরায়।

মজ্ছিদ আড়চোত্ একবার তাকায় হাসুনির মায়ের্র দিকে। কান্মা থামিয়ে মজ্জিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে,


 অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্ষাস।
থালেক ব্যাপারীও এসেছ্থে। মাত্ব্মর না হ্লে শাস্টি বিধান হ্য় না, বিচার চন্নে না। রায় অবশ্য মজ্িিদই দেয়, কিন্ট সেটা মাত্তব্বরের মুর্খ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একইু তফ্যাতে পাছার ఆপর বসে ছুপচাপ হর়্ে আছছ তাহের্রের বাপ, মুর্খট এর্কদিকে সরান্না।
খালেক ব্যাপারী বাজ্ছ্খাই গলায় প্রশ্ন করে,
-ত্তোমার বিবি কী বनে?

মूখ না তুनে बুঢঢঢ বলে,
-র্ট্ ক্থা আপলার্গা বगাক্কই জানেন।

बুডো ওদিকে একবার ফির্রে তাকায় না।
থালেক ব্যাপারী आাবার্ প্রশ্ন কর্রে,



 ক্ব্রল্ন ধিকিষিকি।
 -ক্থা িিক কৃই্রা কই্বার্গ পাঢর্রা না?


-জুমি তোমার্ড মাইয়ারে ঠ্যাষাইছ্ ক্যান?
















 তোনে, यে-সুর্রে মোহিত হর্যে পড়ে শ্রোতারা।
একবার মভিদ থামম। শান্ত চোঋ; কারও দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলপোছছ হাত বুলিক্যে তার্নপর অাবার্ন ত্তু কর্রে,
-পৃথ্থিবীর মধ্যে বিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বির্পচ্ধেও মানুম্রের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।
 বিবি आায়েশা কী করে দলম্যুত হফ্যে পড়ড়ে। তান্নপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন । এক নఆজোয়ান সিপাই তাঁকে
 দিয়ে যায়। যাদের অন্তর্নে শয়তানের একচ্চর্র প্রভুত্র- যারা তারই চত্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজ্রের হ্রদয়কে বశ্বিতত করে রাণে, তাদেরই বিষাক্ত র্রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠন। হজরততর এতো পেয়ার্木া
 পরবস্দেগার, নির্দ্দোষ আমার বিবি কেন এত নাঙ্থ্না ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সश্য কর্রবে? টত্তরে থোদাতা"লা মানবজাত্কিকে বললেন-
 সুর্রে ভেঞে পড়ে । স্তद্দ ঘর্রে বিচিত্র সুরবাংকার ওঠঠ। چুনে জমাত্যতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠঠ।

হঠাৎ একসময়ে মজ্দিদ কেরাত বক্ধ কর্রে সরাসরি ঢাহেরের বাপের পান্ন তাকায়। যে-লোকটা এতক্সণ একটা বিद্রোহী ভাব নি匕্যে কঠিন হয়েছিন্ন, তার্ন চোখ এখন নর্নম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটা৫ যেন নেই। চোখাচোখি হতে ,ে ঢোখ নামায়।
 বোঝা সষ্বব নয়ন। মানুর্মের মধ্যে তিনি বিষময় র্রসনা দিয়ে়েন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি কর্রেছেন তাকে, মাটির মজো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই ছোক, মানুষ্রের কাছে আাপন সংসান, আাপন বালবাচ্চা দুনিয়ার্ন সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুথ-শাষ্তির জন্য সে অক্সান্ত পর্রিশ্রম করে, জীবনের সছ্গ লড়াই কর্রে। আপন সংসার্রের ভাল্লো ছাफ়া অন্য কিছু ভাবতে পার্রে না সে। কিন্ট যে মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাsতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পকেক কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ কররে, খ্থোদার

হঠাৎ মজ্জিদের গলা ঝনঝল করে ওঠে।
-पুমি কী মন্নে কর্রো মিএা? তুমি কি মনে কর্রো তোমার্গ বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হনফ কইর্রা বলতে পার্নো তোমার দিলে ময়লা নাই?
 সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝ্ে না। মন ঘাঁটতে গিক়ে দেখে সেখানে সন্দেহ-এতদিন পর আাজ সক্দেহ! বলুদিন আগে তান্র বউ যখন চঢ়ুই পাথির মতো নাচত, হাসিখুশি উচ্ছলতায় চার্রিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠঠঠছিল সে-কথ্থাই তার শ্মর্রণ হয়। কোনোদিন সে-কথা

সে বিশ্यাস কর্রেনি। তখন কশ্থাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিত্ত পার্তত। গলা টিপে शুन করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্g আজ এত দিন পরে যদি দেথে সেদিিন তারই ভুল হয়়েছিল, তবে সে কী কর্রঢত পারে? বউ আজ چধু কল্কাল, পচনধরা মাংসের র্দ্দি থোলস-তাকে নিয়ে সে কী কর্রবে? অক্ধকার ভবিষ্যजের মধ্যে যে-ভীতিন্ন সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর কর্রবে কী করে?

মজ্জিদ গলা চড়িক্যে ধমকের্প সুরে আবার বলে,
-কী মি爪া? তোমার্গ দিলে কি ময়লা আছছ? पুমি কি ঢাকবার চাঞ কিছু, লুকাইবার চাও কোন্না কথা?
মজ্জিদ থামলে ঘরময় রুস্ধনিঃশ্বাসের্ন স্তব্ধতা নামে এবং সে-স্তক্ধতার্ন মধ্যে তার্র কেরাতের সুরব্যধ্রনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝৃক্ৃত হয়ে ওঠে। সে ঝংকার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।
তাহেরের বাপ এধান্-ওধার তাকায়, অস্ছির্জ-অস্থির কর্লে। একবার ভারে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথ্থ বানিয়ে বলে। কিম্g কथ্थাটা আসে नা মুথ দিয়ে ।

অবশেমে অসহাল্যের মতো তাহেরের বাপ বলে,
-কী কমু? আমান্ন দিলেন কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?
-কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?
অস্থির্ন হয়ে ఆঠা ঢোথ্খ বুচ্ডো জাবার তাকায় মজ্জিদের্ন পান্ন। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও। -তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ার্রে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীन ইইছে ক্যান?
 বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না । বর্ণঞ্চ তাকে দেথে মনে এখন বিদ্বেয আর্ন ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর্র

 মখুর হয়ে ওঠঠ তার গলা, শাষ্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরেনে পড়ে অবিশ্মান্ত করুণায়।
 কান্নায় । অবশেজ্যে কান্না থামলে মজিদ শাষ্ত গলায় বলে,
-তুমি কিংবা তোমার বিবি ঞ্ৰনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্ম তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তার্রে ঘরে নিয়া যত্লে রাখবা। আর মাজ্জরেরে শিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।
মজ্জিদ নিজ্ে তার মাফ দাবি করে না। কারুণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হরে। নির্দেশ তো তারই। তারই হৃকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিক়্ে সটটান ত্য়ে পজ্ডে। তাব্রপর চোখ বুজে ছুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে।
 সেকথার্ন সত্যাসত্য সম্পক্কে প্রশ্ন তোল্লেনি, বর্প্চ পর্নিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্তিই। এবং সোককে এ-কथাఆ জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কथা দোষিণীর আপন মুখ্র থেকে ৃনেও দুপ করে আছে। কার্রণ তার মেরুদ্খ নেই। সে-ক্থা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এরেছে।

হঠাৎ র্তক্ত চড়চড় কর্রে ఆঠে। ভাবে，ওঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ－মুহূর্তিই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাট্টিয়ে
 ধুলিসাৎ হয়ে আছে যেন।
আর নে ওঠেই না। ভুড়ি মাঝ্ষে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে， －দেখ তো，ব্যাটা কি মর্রলো নাকি？
ছেলেরো ধমকে ఆঠঠে মাক্যের ওপর। বলে，কী যে কও！মুথে লাপাম নাই তোমার？হতাশ হয়ে বুড়ি বলে， －তাই ক। আমার কি তেমন কপানডা।
 কিন্ভ একবার হাতে－নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন কর্রে ফেল্নবে বুড়ো। जে এখন অবাক হয়ে ঘুর্রঘুর করে। উঁকি
 －বাপজান，খাইবা না？
বাপ কथা কয় না।
দু－দিন পর্রে ঝড় ఆঠ১। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে－ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই লাণ্；মহন্মত


ঝড় এল্লে হাসুনিন্ন মার ইই হইই করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেল রে，ছাগলটা কোথায় গেল রে，মাল্ল גুঁটিওয়ালা মুহুগিটা কোথায় গেল রে। তীক্户 গলায় চেঁচামেচি করে，আথালি－পাথানি ছুটোছুটি করে，আর কী－একটা আদিম উল্ধাসে ঢার্ন দেহ নাচে।
 আমগাছ్ আশ্রয় নিক্রেছে কি না দেথে，বৃষ্টিব্ন ঝাপটায় বুজে আসা চোথে পিট－পিট কর্রে তাকিক্রে কুর－কুর আওয়াজ করে ডাকে，কিন্g কোথাఆ তার সন্ধান পায় না। শেखে ভাবে，কী জানি，হয়ত বাপের মাচার তলেই মুরপিটা গিয়ে লুকিৰ্যেছে । পা টিপে－টিপে ঘরে ঢুকে মাচার্র তলে উঁকি মারতেই তার্ন বাপ হঠাৎ কথ্ধা বলে । গলা দুর্বন，শূন্য－শৃন্য ঠিকে। बলে，
－আমার্ন চাইরডা চিড়া আইনা দে।
মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছ্ু চিড়াগুড় এনে দেয়।
বাপ গবগব কর্রে খায়। ক্ষিষা রাশ্ষসের মতো হহ়্ে উঠেছে।
চিছ়া কটা গলাধঃকর্গ করে বনে，
－পানি দে ।
মেয়ে জুটে পানি আনে। সর্বাছ जার ভিজে সপসপ করজছ，কিন্ভ সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া－মমতায় বাপের কাছ্ সে গলে পেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন কর্রে।
বুড়ো ঢক্ট করেে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বনে，
－আার্র চাইর্রডা চিড়া দিবি মা？
মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরও，সর্তে আর্রেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঞে বুড়ো ধনুরেন মত্তে পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্লণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অक्ধকার্রের মধ্যে নিবদ্ধ।
 দাঁড়িয়ে মেয়ে নীর্রব হয়ে থকে। इঠাৎ কেন তার চোখ ছনছল করে। তবে ঘরের্ন অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখ্রেন্ন মধ্যে সে-অর্জু ধরা পড়বার কথ্থা নয়।
অবশেমে বাপ বলে-মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মত্পিত্রির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।
মেয়ে কী বনবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুর্গপি ஜোঁজার্র অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে শিয়ে

সেদিন সঞ্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেল। কেউ বলতে পার্রল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনেক খ্খোজে।
 তান্লাশ কর্রে। কৌ বলে, নদীতে ডুবছছ। তাই यদি হয় তরে সন্ধান পাবার জো নেই। খর্রে্রোতা বিশাম্ নদী, সে-নদী কোথায় কত দূর্রে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।
 থেকে মজ্দিদের মিষ্ঠি-মধুর কোরান তেলাওয়াত ৃনেছে অনেক দিন। সে আল্gার কথ্থ স্মরুণ করে বলে,
-আা্वা-আা্্া কজ মা।
বুড়ি ত্খন জেগে ওঠে কয়েকবার শিঔন্ন মতো বজে, আল্gা, আা্ধা-

 মানুম্ষের পক্ক বোঝা দুষ্ষর তেমন নিত্যনিয়ত তিিি যা করেন তার গূঢ়ত্ত্প বোঝাও দুক্ষর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মগ্গের জন্যই করেন। ঘটনার র্রপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্ট অন্ত্নিহিত্ত উর্শেশ্য শেষ পর্যন্ত
 ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃত্দদ কোथায় ভেসে উঠেছছ কি না জানার জন্য কৌতূহ্ল

 দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ড়বে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। বেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসস হওয়া-না-হওয়া, বা খেডে পাওয়া-না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তিন্য ঘ্যারা নিয়ক্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুস্রেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের্র স্মরণে জাত্রত হয়ে থাকে বহ্দ্দিন, ঢা সে-অপরাধের্ন ঘট্না। মজিদের সামন্ সেদিন লোকটি কেমন ছটষ্ট করেছিল, পাপের
 তার কান্না। শয়তান্নর শজ্তি খুলিসাৎ হয়ে সিয়ৌছিল সে-কান্নার মধ্যে।
এ বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইঢে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরত্ত পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুুত ঢাকা মাছের পিঠেন মত্তে চির নীর্ব মাজার্রট একটি
 মহাসত্যকে ভেদ কর্রা, অনাবৃত কর্মা। মজিদের ঙ্রুদ্র চোখ দৃটি যখন ক্ষুদ্র্রতর হয়ে ওঠে অর্র দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহ্স্য নিরাবরুণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়-সে-কথা এরা বোঝে।
 श্জজ পায়।

ঢারগর মার ध्रफ़ जभ্Aিদৃষ্টি হানে।
-বাপ जামাদো নেকবন্দ মানুষ্ম আছিল।




 Яমন সময়ে মজ্জিদ बनে,
-एँকায় এক ছিলিম তামাক ভইর্রা দেণ প্গা বিটি।
 বুজ্জে पাসক্তে চায় ।

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

 ভানা-কত কাজ।
 -জনার্র কন, 氏্রাদায় জ্গানি আামার মఆত দেয় ।

इ্ঠাৎ রহ्্िিা রएষ্ট শ্শরে বজ্রে,
-जমন কश্থা কই্জনা बिটট, घর্নে বালা জাই্সে ।
 বলে,




 সাপ্র শিস দেয় ।


 সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গনা কাঁণের খানিকটা অংশ আর বাহ্ উষ্ধ্গল করে তুলেছে।
কিছুহ্ষণ পর घরে গিয়ে বিছানায় ও্যে মভ্রিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে
 মুহূর্ত্তলো।
এক সময় মভ্জিদ আবার বের্রিয়ে আসে। এসে কিঘুক্ষণ আगে হাসুনির মায়ের উজ্জ্qল বাহ్--লাঁধ-গলার জন্য যে-র্হিমাকে সে লক্শ কর্রেনি,সে-র্রহিমাকেই ডাক্কে। ডাকের্ন স্বরে প্রভুত্র! দুনিয়ায় তার চাইঢে এই মুহৃর্ডে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ফ্মমতাবান আর কেউ নেই যেন । খড়কুটোর আলোর জন্য অপরে আকাশ তের্মনি অন্ধকার। সীমাইীন সে-আকাশ এঈ্খন কালো আবরণণ সীমাবদ্ধ। মানুমের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।
রহিমা ঘরে এলে মজ্রিদ বলে,
-পা-টা একটু টিপা দিবা?
এ-গলার ग্বর রহহিমা চেনে। অঞ্ধকার ঘর্রের মধ্যে মূর্তিন মতো কয়েক মুহৃর্ত স্তষ্টিত্ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আা্তে বলে,

- -ই ধারে এত কাম ক্জরের আগে শেষ করন লাংবো।
-থোఆ তোমার কাজ! মজিদ গজ্জে Єঠে। গর্জাবে না কেন । বে-ধান সিদ্ধ হচ্মে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে মালিকানায় এক আনার্ অংশীদার নেই কেট।
র্হহিমার দেহভরা ধানের গক্ধ। যেন জমি ফসন ধরেছে । बুঁকে-ব্גুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাক্কিত্যে দেছ্থ মজ্রিদ, আর ধানের গাক্ধ শোকে। শীতের র্রাত্ত ভারী হায়ে নাকে লাগে সে-গক্ষ!
অন্ধকারে সাপের মত্েো চকচক করে তার চোখ। মন্নে অস্থিরততা কাটে না। কাউকে সে জাননাতে চায় কি কোনো

 পড়ে।

 কি না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কथ্ বলতে গিয়ে মূথ্ কथা বাধে।

 গ্রীম্ম প্রত্যুষের ঝির্রঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!
 কাটে।
নোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্ন ভুলে যায় গ্রামের অভ্ভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠঠ। মাজার্র জ্ৰেয়ার্ত করতে এসে ল্লোকেরা চেট্রে-চেয়ে দেথ্েে তার ধান । গভীর বিম্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাथা নাড়ে, মজ্রিদকে অভ্রিনন্দিত করে।
 রিজিক দেন্নেওয়ালা। তার্নপর ইপ্পিতে মাজার্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর্নে বনে, আর তানার দোয়া।
শুনে কারও কারఆ চোখ ছ্ছছল করে ওঠঠ, আর আবেলে রুদ্ফ হয়ে আলে কষ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজ্রিদের ঘরে যেমন মগড়াখ্লো উপচচ পড়ছে ধানের প্রাুর্থে, তেমনি ঘরে-ঘর্রে ধানের্র বন্যা। তবে
 আশঙ্কাও জালে।
বন্তুত, মজ্রিদকে দেত্খে তাদের আসল কশ্যা স্মরণ হয়। খোদার র্রহমত না হলে মাঠে-মাঠঠ ধান হতে পারে না ।

 অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বনে, দুনিয়াদার্রি কি তার্ন কাজ? খোদাতান্া অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে
 -বলে মজ্রিদ চোখ পিট-পিট করে-যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোলে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে জাবান্ন বলে, -খোদার রহহ্ সব।

 কর্রে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিৰ্যে ভাবনা! বলত্ত বলতত এবার একটা বিচিচ্র হাসি ফুটে ওচে মজিদের মুฟে, কোটর্রাগত চোথ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসার্রী দূরত্ধে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,
-ঢোমার কেমন ধান হইল মিএ্গা?
 নিতি-বিতি করে বলে,-यা-ই হইছে তা-ই যকেষ। ছেলেপুলে লইইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।



 বলুল্গে কী হবে বুঝেে না ওঠে সতর্কতা অবসম্বন করে।
কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লম্ষ থাকে না। তার্ন অন্তরে ক্রমশ যে জাখ্টন জ্রলে উঠছে, তারই শিখার টভাপ অনুড্ব করে। সে-উত্ভাপ ভালোই লাগে।


 সফর্র খরু হয়। এই সময় খাত্রি-यট্সটা হয়, মানুষের মেজ্জাজাও খোলাসা থাকে। মেবার আকাল পড়ে, সেবার অত্তি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভর্রসা হ্য় না পির সাহেবদের।

দিন কয়েক হুলো তিন গ্রাম পর্রে এক শির্র সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিঢেন্ট মতন্লুব খাঁ তাঁর পুর্রোনো যুর্রিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

 শ্বীকার করে এ-দূর দেশে আলেন। সে কত দিন আগে তা পির সাহ্রেও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্ট্ এ-অজ্ঞতা ग্বীকার্य নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সজ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-ম্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ম সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।
বে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সন্গে আজ্জ অবশ্য কোন্নো সম্বহ্ধ নেই-কেবল বৃহৎ ঘডূभনাসা পৌররবর্ণ চেহারাটি ছাড়া । ময়মনসিংহ জেলার কোো এক অধ্চনে বৃশানুক্রমে বসবাস করছেন বনে ঢাঁদের ভাষাটাও
 স্থানে সিয়ে Шাঁকে উর্দু অবান এন্ঠেমাল কর্নে আসতে হয়্যেছিল।
 মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো ঘোনিকার-মোল্মার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক

 পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লহ্ষ করে মজিদ নিচিচিত্ত থাকে।
 তার বিষ্ঠৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষ্রে চাঁদের্র মতো মিनিক্যে যাবে, जন্য এক ব্যজ্তি এসে বে বৃহৎ মায়াজ্জাল বিস্তার্র কর্রবে তাতে সবাই একে-একে জড়ির্যে পড়বে।
অন্যের আত্মার শক্তিদে অবশ্য মজিদের খাটি বিশ্ধাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ঠ মাজার্রের পাশ্গ বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্ধাস হয় না। তরে এসব তার অন্তরেরে কথা, প্রকাশের কশ্থা নয়। অতএব কিছ্মমাত্র


এবার মজ্জিদের মন কিম্g কদিন ধরে থম থম করে। সব সম<্যেই হাওয়ায় ভেসে আাে পির সাহেবের্র কার্যকন্লাপের কথা। এ-দিকে মাজারে নোকদের আাসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায় । বতোর দিনে মানুষের কাজ্রের
 একবার চূমু দেবার্গ আশায়। পদদুম্মন অবশ্য সবার ভাহ্য ঘটে না। দিন্নের পর দিন ভিড় চেল্লে অতি নিকটে
 ঝালহে যায়, কার্রও এমন চোখ- ভাসান্না কান্না পায় ভে, তার এদোবার আশা ত্যাপ কন্নত্ত হয় । ভাগ্যবান যারা,
 হাখয়াও নাভ করে।
 মজ্রিদকে সে প্রশ্ন কর্রে-আপনার কী হইছ্ছ?
মজ্রিদ কিছু বলে না।
উত্তর্রের জন্য কত্ষ্ষণ অপেক্মা কর্রে র্রহিমা হঠাৎ বনে,
-এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনভেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অঞ্ধকারে মজ্জিদের চোখ জ্বলে ৫ঠে। ক্巾ণকান নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়্যে সে প্রশ্ন কর্রে，
－घর্木া মানুষ জিন্দা হয় ক্যামন্ন？
প্রশ্নঢা কৌতূহুলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহিমা পাশে ওয়ে আनগোত্ছ ঘুমিয়ে পড়ে।
মজ্রিদ ঘুম্মেয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছছ，এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপর্রাহ্R সে দেথেছে，মতিপজ্রেন সড়কটা দিয়ে দলে－দলে লোক চলেছে উত্তর দিকে।
 তার্র অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্ঘক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফটট করে একাট निষ্মল ，ত্রোবে।
একসময় ভাবে，ঝালর－দেয়া সালুকাপড়ে আবৃত নকল মাজার্টিই এদের উপযুক্ত শিশ্মা，তাদের নিমকহারামির যथার্থ প্রতিদান। ভাবে，একদিন মাথায় খুন চড়ে গোলে সে ঢাদের্র বল্নে দেবে আসল কথ্থ। বল্লে দিয়ে হাসবে
 ঘর্রবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়েবে দুনিয়ার অন্য পথে－ঘাটে। এ－বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কি যাবার জায়গার কোনো অভাব আছছ？
অবশ্য এ－ভাবনা গভীর র্রাত্ত নিজের বিছানায় ওয়েই সে ভাবে। যখন মাथা শীতন হয়，নিষ্ৰল্ন ক্রোধ হতাশায়
 रয়।
 পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন।
 পড়ে থাকে।
 লোকে－লোকারণ্য। ঢার মধ্যে কোথায় যে পির সাহেব বসে জাছছন বোঝা মুশকিল। মজ্জিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আডুলে দাঁড়িয়ে বকের্র মতো গলা বাড়িয়ে পির্র সাহ্বেকে একবার দেথবার চেষ্ঠা করে। কিন্ম কান্নো মাথার সমুG্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।
একজন বললে বে，বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন । তখন মাদ্থের শেষাশেষি। তবু জন－সমুদ্রের উন্তাপে পির্ন সাহেবের গর্রম লেলেছে বনে তাঁর গায়ে হাতিন্ন কান্নের মতো মস্ঠ ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া কব্রছে একটি লোক। কেবল সে－পাখাটা থেকে－থেকে নজরে পড়ে।
মুথ তুলে রেথে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেত্ত লাগন মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আহ্ৰ， কেউ কাউকে লক্ষ করনার কथা নয়। মজ্রিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের্ন মধ্যে অনেক আছে বটে，কিন্ট তারা

 তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসন্নর তাল্ন－তালে ఆঠা－নামা করে，অর ও্র্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দू－বিন্দু ঘাম খোনা মাঠের উ島ন আनোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নোকটি জোরে হাত চালায়।



 বলে，কার্ৰ－বা আাবার ডুকর্রে কান্না আলে।


 কর্বেন।

 কর্নে শোনে এবং শোনবার্ প্রচষ্ষার ফ
 কর্রে তিনি একটা ফারূসি বয়েত বলে ওয়াब wাশ্ত করেন।


 उठ 1












 বৃক্ষডান হতে অবশ্ণেে অবত্রণ কন্যলেন।


－অাই সকল，जাপনারা木 সব কাতার্রে দাড়াইয়া যান।
ক＜্য়েক মুহ্রুর্ত্র মধ্যে নামাজ שরু হর্যে গেন।

নামাজ কিচুটা অগ্গসন্ন হয়়েছে এমন সময় হঠাৎ সার্রা মঠঠটা যেন কেঁপে উঠন। শত শত নামাজরতত মানুষের নীর্রবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের্র ঢীক্ষুতায় নিঃসন্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠন।

## সে-কণ্ঠ মভ্ভিদের।

-যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারনার। খোদার্র সর্দ্র মস্করা! নামাজ ভেঙে কেউ কষা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীब্রবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি তনলে।
মোনাজাত হয়ে গেমে সাছ্-পাকদ্দের তিনজন এণিয়ে এন। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন কর্, -চ্চোমিচি কর্নতা কিছকা өয়ান্তে?
লোকটি আবার পশিম্মে এলেম শিঢে এমে অবধি বাংো জবানে কথা কয় না।
মজিদ বললেল,
-কোন নামাজ হইল এটা?
-কাহে? জোহরকা নামাজ হ্য়া।
 সময় জোহরের্র নামাজ পড়া?
সাত্গ-পাগ্ছরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাত্ত চেষ্ঠা করল ব্যাপারটট। তারা বললে বে, মজিদ তো জানেই পির সাহহেের্র হকুম ব্যতীত জোহরের নামাজ্জে্র সময় যেতে পার্নে না। পপিম থেকে যে এলেম শিত্থ এসেকছ সে বোঝান্নার পছ্ছাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক কর্েে তোনে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস থেকে ছায়া আাছ্ছি এক-এক ক্দম করে বেড়ে যায়, সেহেছু, দু-কদদ্মর ఆপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় आচে।
 লাঠি যোগ করের যখন ঘায়ার নাগাল পেল্ন না তখন বলল্েে, তর্ক মখন ఆরু হয়েঘ্লি তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।


-মহब্বতনগর যাইবেন কে কে?
 বুঝি পির সাহেবের সাঙ-পাহ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে। এবার তার ডাক ঞুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে থসে এল।
 নিঃশ্বাসের্ন নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তার্রপর দ্রুতপায়ে ছঁঁটত লাগল। সগ্গের লোকেরা


সে-রার্র্র ব্যাপার্রীকক নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল্ন। সবাই এসে জমল্েে, মভিদ সকলের পান্ন ক<্যেকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথ্চ পবিত্র ক্রোথে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ-চালিত


মজ্রিদ তুরুগ্টীর কণ্ঠে সংক্সেপে তার বক্তব্য পেশ করনল-ভাই সকলরা, সকলে অবগত আছেন বে, বেদাতি কোনো কিছ্র থোদাতালাার্র অথ্রিয়, এবং जেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদদ্রকে তিনি দূরে পাকতে বলেছেন । এ কথ্थাও তারা জানে ভে, শয়তান মানুষকে প্রলুন্র কর্রবান্র জন্য মনোমুপ্ধকর ক্রপ ধারণ করে তার্র সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাকে বিপতে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে র্রুপ যতই মনোমুক্ষকর হোক না কেন, খোদার পত্থে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে মুথোশ চিনে ফেল্লে বিন্দুমাত্র দের্রি হয় না। তা ছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দ্বর্বলতার জন্য তার সমষ্ত
 স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে ঘে, শয়তান যদি মানুষকে থোদার পথ্থই নিয়ে গেল, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভনিতার্ন পর মফ্রিদ আসল কথায় আসে। একদু দম নিয়ে সে আবার তার বক্ব্য అর্রু করে। আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পির সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্यকলাপ মনোবোগ দিয়ে লক্ষ করনে উক্তু মন্তব্যের

 তथাকথिত পিরটি কৌশুে চর্রিতার্থ করবার চেষ্ঠায় আছেন। পौচ৫য়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিম্ভ একটু ভুয়ো কথা বনে তিনি এত্তনো ভান্ো মানুষেরে নামাজ প্রতিদিন মকরুহ করে দিচ্ছেন। চাঁর চত্রাভ্তু পড়ে কত মুসল্মি ইমানদার মানুষ-यাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেননি-তাঁরা থোদার কাছে শুনাহ্, করছেন।
এ পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকখুলোর পানে মজিদ কতদ্মণ চেয়ে থাকে। তারপর জারө কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িতি হাত বুনায়।
গলা কেশে এবার্র খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজ্খঁই গলায় প্রশ্ন করে, হ্নলেনতো ভাই সকল? সাব্যষ্ঠ হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পির্ন সাহেবের ব্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।
এর্নপর মহব্বতনগর্রের লোক আওয়ালপুর্ন একেবার্নে গেন্ত যে না, তা নয়। কিন্ঠ গেন অন্য মতনবে। পর্রদিন দুপুরেই একদল যুবক মজ্রিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বनীয়ান হয়ে পির সাহহবের সভায় সিয়ে
 একটি হাসপাতাল আছছ।

অপরা|্জে সংবাদ পেয়ে মজ্রিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাত্তি বগলে করিমগ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের্র পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খাদার্ন কাজ্জে তান্নতম্য আর্নe বিশদভাবে বুঝিৰ্যে বলন, বেহেশত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতস্মণ।
কালু মিয়া গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের্র চেলার্রা তার্ন মাথাটা ফাট্টিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাক্কিয়ে দেথে মন্ত ব্যাজ্ডেজ তার্র মাথায়। দেথে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুनिয়া यে মন্ত বড় পর্রীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর্ন সুল্নিিত কধ্ঠে বুঝিয়ে বনে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

র্রাত্ এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতত মজ্দিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোষ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্কার মনে করে বলে, -পোলাখুনিরে একটু দেখরেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্গ নিলে আপনার্রও ছোয়াব ইই্।

ভাং-গাঁজা খাওয়া র্সসকসশূন্য হাড়িিতলে চেহারা কস্পাউন্ডার্রে। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার্ন চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্ভ ছোয়াবের কথা গনে একবার আপাদমষ্তক মষ্খিদকে দেথে নেয়। তারপর নিন্তত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকাতে बাঁকাঢত অন্যত্র চनে যায়।

গ্রাম্ ফির্রে মজিদ কালু মিয়ার বাপের সজে দু-চারটে কশ্থা কয় । বুড়েে এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ
 বলে,
-কোনো চিচ্তা কন্রবানা মিয়া। থোদা ভরসা। তারপর বল্নে যে, হাসপাতান্নর বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বনে এসেছে, ఆদের্র থেন আদর্রयত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য ক্থাটা বলার্র কোন্না প্রয়োজন ছিল না, কার্, পিয়ে দেথে, এমনিততই শাহি কাঙ্কার্রখানা। ওজুষপত্র বা গেবা শুশ্রষার শেষ নাই।
 ওদের যেন অयত্ণ বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকাা কথার লেজুড় লাগায়। কথ্থাটা অবশ্য মিহ্যে; এবং সজ্ঞান্ন সুস্থ দেহহ মিক্যে কथা কয় বলে মনে-মনে তఆবা কাটে। কিন্মु কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্সার সাহেব তার মুরিদ কি না তাই সেঋানে মজ্জিদের বড় ঋতির।

 করে আবক্ক দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুর্রা পর্রে যে-লোকটি এদেশ্ আসেন, তাঁর রত্ত ভাটির দেশের মেঘ-পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পান্সা হয়ে গিত্য় থাকলেও পির সাহেবের্র শরীরে সে-ভাগ্যান্বেবী দুঃসাহসী ব্যক্ত্ব্রই র্রক্ত। কাজ্জেই একটা পান্টা জব্বাবের অস্থস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকের্না আর ওদিকে মায় না । কাজেই, जাক্রমণ यদি একান্ত আাসেই আপে-ভাপে তার হদিশ পাবার জ্ো নেই। সে জন্য মজিদের্ন মনে অর্থ্ভিটা র্রাত্তদিন আর্নও খচখচ করে।
 কোনো থেয়াল পির সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জইই অবস্থ। এ-বয়সে দাছাবাষ্িি

 দেথিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উলৃটো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলক্ধি করে সাগরেদর্রা
 यাবে। সেদিিন কালুদের কম্মা বে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়। গ্রামের্ন এবট্টি ব্যক্তি কিন্ভ ব্যাপারুটो ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরেন লোক, আর তার তাগিদটা প্রায়
 বিকলে যায়।

সে হল্লো খালেক ব্যাপার্রীন্র প্রথম পক্কের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তেরো বছন বয়লে বিক্রে হয়েছিল, आাজ তিরিশ পের্রিয়ে গেছে। শূन্য কোল নিয়ে হা-হৃতশশর সজে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, ক্নিন্ভ চোথের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর অাস্ত-আস্ত সষ্তানের জন্ম দিত্ত দেত্েে বড় বিবির আর্ন সহ্য হয় না। দেখা-সఆয়ার একটা সীমা আছছ, यা পের্নিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পির সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অর্বধি আম্মো বিবি মনে একটা আাশা পোষণ কর্রছিল যে, এবার হয়ত বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নতুন এক আগন্টক ট্যা-ট্যা করে উঠবে তখন
 শেষ কাটাল্ে।

কিম্ভ মুশকিন হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুক্ষর। দ্বিতীয়ত, চোথের পলকের
 आম্মো বিবি মর্যিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাफ়া যায় না। সার্রা জীবন যে-মেয়েল্োকের্ন সন্তান হয়ননি, পির সাহেবের পানিপড়া থেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।
একদিন লজ্জ্জ-শরমের্ন বালাই ছেদেে আমেনা বিবি বনেেই বডে, পির্ন সাবের্ন থিকা একইু পানিপড়া আইনা দেন ना।

खনে অবাক হ্য় ব্যাপারী। নিটোল ত্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বৃরজারি, পেট কামড়ানি পর্য্ত হ্য না।--পানিপড়া ক্যান?
আম্মনা বিবি লজ্জা পেয়ে জালগোছ্ ঘোমটা টেনে সেটি আরও দীর্ঘতর কর্লে, আর্র তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে,-তাই দোয়া করে মনে মনে।
উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, আইচ্মা। কিন্ভ পরক্ষণেই মনে পড়ে মে, পির সাহেবের ত্রিসীমানায় জার তো ঘেঁযা যায় না। অবশ্য পির সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোমণা কর্ননেও তবু বউয়ের খত্রিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছছ যেতে বাধতো না, কারণ পির নামের এমন মাহাত্য যে, শয়তান ড্কেক সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাডুর-চাবা-মাঠাইল্নরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমান মালিক খালেক ব্যাপার্রী ঢা পারে না। কিন্ট সাধারণ লোকে বেটা শ্বচ্ছন্দে করতত পারে সেটা আবার তার দ্বারা সষ্বব নয় । তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজ্জের সামনে ভরদুপুর্র তাকে আবার পির ডাকা। এবং সমাজ্রের মূল হলো একট লোক-যার্র আাুুলের ইশারায় গ্রাম ওঠঠ-বসে, সাদাকে কাল্লো বলে, আসমানকে জমিন বলে। जে হলো মজ্দিদ। জীবনদ্রোত্ত মজিদ আর খলেক ব্যাপারী কী করে এমন খপে-খাপে মিলে গেছে বে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজ্জনের পক্ষে উল্টোো পথে যাওয়া সষ্টব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের্র প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জাননেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।
সে-জ্যু সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবির্ন কান্নাসজন কণ্ধের আকুত্তি-মিনতি উপেক্মা করে। অবশেষে বিবির্ন কাতর দৃষ্টি সহ্য করত্ না পেরেই হয়ত একটা উপায় ঠাহর কর্রে ব্যাপার্রী।
घরে দ্বিতীয় পক্ষের্ত ত্র্রীর এক ভাই থাক্小। নাম ধলা মিয়া। বোকা কিছিম্মের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদ্দ খায়-দায় ঘুমায়, আর্র বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাপে ঘে, নড়াব্র নাম কর্রে না বছ্রাচ্ত্ত। আড়ালে-আড়ালে থাকে। ক্বচিৎ কখনো দেথা হয়ে লেলে দুট্টি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারীী হয়ত-বা শালার সজ্গে খানিক মস্করাও করে।

जাকে ডেকে ব্যাপার্ীী বলনে : একটা কাম করেন ধলা মিয়া।
ব্যাপার্রীন সামনে বসে কষ্ধা কইঢে হলে চর্মম অস্বস্টি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাথ্থ। কোনোমতে বলে,
-কী কাম দুना মिয়া?
 বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আাওয়ালপুর্র তাকে রওনা হতে হবে শেষরাত্তর

 বিপদে পড়ে এসেছে পির সাহেবের দোয়া পানির জন্য। তার এক নিকটত্ম নিঃসন্তান আত়্ীয়ার একটা ছেলের

 বুঝিয়ে বলতে হরেব যে, শুনে পির সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায় ।
বিবিন্ন বড় ডাই, কাজ্েেই রেন্তায় মুরুক্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বন্নে ব্যাপার্নী। পর্সাছা মুরুক্বিকে আাবার সম্মান, তার্ন সক্গে আবার কেতাদুর্তষ্ত কথ্থ।
-কি গো ধলা মিয়া, বুবলান नि আমার কथাডা?
-জি বুঝঘি। কাঁষ পর্যন্ত घাড় কাত কর্নে ধলা মিয়া জবাব দেয়। প্রস্তাব খনে মনে মনে কিম্g ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যেয এই যে, আఆয়ানপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপণ্থ একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে এবং সবাই জান্ন যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দন্ট্ররমত দেবংশি।
কাকপক্ఘী যখन ঘুমিয়ে থাকে তখন অন্নে র্যাত। অত র্রাতত কি একাকী ওই তেঁতুল গাছের সন্নিকটেট ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে ী凶 ছিন यে, यে-সব দাহ্ছা-হাপ্গামার কथা ঞনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খैর ब্রামে । তেঁতুন গাছের্র ফাড়াটা কাটনেও ওইখানে গিয়ে পির সাহেবের্ন দজ্ঞান সাগ-পাঞদের্র হাত থ্থেকে রেহাই পাधয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজ্জের পরিচয় নিপয়ই সে লুকোবার চেষ্টা কন্রবে, কিষ্ট ধরা পড়ে যাবে না, কী

-ভাবেন কী? হ्यকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।
-জি, কিছু না!
তবু কয়েক মুহূর্ত তার্ন পানে চেয়ে থেকে ব্যাপান্ীী বলে,
-আরেক কथা। কথাডা জানি আপনার্র বইন্ে না হুনে। আপনার্নে আমি বিশ্বাস কর্নাম।
-তা কর্রবার পারেন।
সারাদিন ধলা মিয়া ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলা মিএঞার কালা মিঞণা বন্ন যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্g একটা বুদ্ধি গজায় । ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের ফঁকায় টান দিচ্ছিল, ऐঠাৎ সেটা নামিয়ে র্রেথে সে সরাসর্নি বাইরেে চঢে যায় । তার্পপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা কেন্েে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীর্রের মাজার্রের দিকে। হাঁটার চং দেণে পঢে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়-তার ফ্রকক্কে নৌই।
 -অাপনার লগে এবদ্ম কথা আছিল।
গলাটা বিনয়্য ন্ম হলেও উত্টেজনায় কাঁপহে।
খলেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভণিতা সহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ঘার কথ্ঘা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর
 বলে, মেয়েমানুষ্যে মন, বড় অবুঝ। নইন্নে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারইই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্ঠ মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন জার নিস্তার থাকে না।
 সে যেন পানিপড়া নিয়্যে আসে।
 -তা কখন যাইবেন আওয়াল্লপুর?

ধলা মিয়া হুাৎ ফিচ্চিকি দিয়ে হাসে।
-আাওয়ানগুর গেলে কী আর জাপনার কাছে আহি? কী কেনা পানি পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচার্রির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরনছে তখন ফঁকিক্ন কাম কি ঠিক ইইইব? -আমি কই, আপনেইই দেন পানিপড়াডা-আর কথাডা একদম চাইপা যান।
অনেকম্ষণ মজ্রিদ মুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুত্থে ছায়া আসে, যায়। তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেত্থে ধলা মিএ্ঞার সব উত্তেজনা শীতল্ল হয়ে আসে। অবশেশে সন্দিক্ধ কর্ঠ্ঠ সে প্রশ্ন কর্রে, -কী কन?
-কী আর্ন কমু। এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা-মক্দ্দম? দলিন-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্ট থোদাতালার কালাম জাল হ্য না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।
 ধারণ কর্রে, ভাবতেই বুকের্ন রক্ত শীত্ল হয়ে আসে। তাছাড়া পির্ন সাহেবের ডাধ্জাবাজ ঢেলাদের কথা ভাবনেও


-यাইবেন না ক্যান? এবার একুদু র্ষৃ্ঠ স্বরে মজিদ বলে, বাযাপারী মিয়া যখন পাঠাইজেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?? উক্তিটা দूইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পের্েে ধলা মিয়া বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেखে কথ্াটার সঠিক মর্মার্থ উপলক্ধি কন্নার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,
-হেই কথ্া আমি বুবি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।
ধলা মিয়ার মতম্নব, শেষ র্রাতে ওঠঠ গ্রামের্ন বাইরে কোফায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজ্জিদের্ন কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আার পির সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী বে-টাকা

দিবে তার্র অর্ধ্রক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজ্জিদ প্রায় ঘরের্র লোক। ব্যাপার্রীর কাছ্র তার দাবি-দাওয়া নেইই। দিজ্লে চলে, না দিল্লে চলে। তবু ক্থাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজ্রিদের্র মুখ্বেও চাপা দিত্ত হয়।
-তাইলে পাকাপাক্ কথা হইল। ভর্রদুপুর্রে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার্র জন্য। তান্নপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছেে বেব্দা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার্ন কাম?
টাকার ইহ্তিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্ভ তবু মভ্রিদ তার কথায় অটন থাকে। নিমর্যাজ্জিও হ্য না। কঠিন গলায় বলে,
-না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।
 কর্রে সে-ঠকক-পীর্রের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার্ন জন্য-সেটা জার পছ্নসই নয়। না হবারই কথ্থ। ব্যাপার্টাण ঘোড়া ডিজিয়ে ঘাস খাবার মজো।
 আপেই মজিদ এনে উপস্থিত হয় ব্যাপার্রীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নতুন এক ছিলিম তামাক সাজ্জানো एয় কব্ধিত্ত, ততস্巾ণ দুজ্রনে গরু-ছাগলের কশা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারাম্মর কथা লোনা যাচ্ছে! মজিদের ধামড়া গাইটা প্পট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহহিমা কত


তামাক এন্নে কত্ফণ নীরবে ধূমপান কর্নে মজ্জিদ। তার্রর একসময় মুখ তুন্গে প্রশ্ন করে,
-হেই পিরের বাচ্চা পির শয়তানের্র খবর কী? এহনো ইমানদার মানুমের সর্বনাশ করতাছে না সট্কাইছে?

 মজ্জিদের চোখ হঠাৎ অস্ষাভাবিকভাবে তীক্স্ হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিত্যে সে তার্ম মনের্র কথা কেতাবের অক্ষরুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেন্েছ
-কী জানি, কাইবার পার্নি না। অবশেশ্যে ব্যাপার্রী উত্তর দেয়। কিম্ট আওয়াজ ওনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজ্জোরে একবার কেশে নিক্য় বলে, হয়ত গেছে গিয়া।

মজিদ আম্ন্তে বলে,
-তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী কর্রবেন?

 করেই হোক, মজ্জিদ খবরটা জ্েেনেে।

একবার সজোর্রে কেশে ধসে যাএয়া গলাকে অপেন্巾াকৃত চাঙা করেে তুলে ব্যাপার্রী বলে,
-হেই কथা আমিও ভাবতাছি। আছে কি না আছে-হুদাহুদি পাঠানো। তবু মেয়েমানুষ্ের্ন মন। সত্ী জাছ্ घরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাপে। जা যাক। পাইলে পাইল, না পাইনে নাই। আসনে মন-বোঝান আর কী । ঠুগ-পির্রের পানিপড়ায় কি কোনো কাম হয়?

ধাক্申াটা সামলে নিয়ে ব্যাপার্রী چীর্রে－ধীর্রে সব বুঝিয়ে বলবার ঢেষ্ঠা করে। বলে，মজ্দিদকে সে বলে－বলে করেও
 স্পষ্ট বোঝা যায়। সে ஜঁকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধ্াঁয়া ছেড়ে চোখ গষ্ষীর কর্রে তোলে। বাপারীর মত্তে বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপ্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়। ওনে পুলকিত হ্বারই কথা। ব্যাপার্রী আরও বলে যে，ধना মিয়াকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে－ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝত্ত না পারে সে মহব্মতনগরের লোক। তা ছাড়া，এ－এ্রাম্মর কেউ যেন তাকে আওয়ানপুর যেতে না দেখে，কার্রণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বর্রখেলাপ কর্木া হয় থোলাখ্যুলিডাবে।
ধলা মিয়ারে যতটা বেকুফ ভাবছিল্লাম，ব্যাপার্রী বনে，ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছ్ ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। जানার যখন একটা ছেলের সখ ইইছেই－

 বেশি হইল？আমার মুখ্থ কি জ্জোর নাই？
－আহা－হা，মনে নিবেন না কিছ্রু। মেয়েমানুষ্ষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাততই ঢলে।
－কথ্থডা ঠিক কইছেন। মজ্রিদ মাথা নেড়ে ষ্থীকার করে। তারপর বলে，চয়্ কথা কি，তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুব আার্ন পুরুষ थাকে না，মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাল্গো কথা ছৃননে কি দুনিয়া চনে？
 মতো মজ্গিদের্র ভঙ্গিতেই বনে，
－ঠিকই কইছ্নে কথ্থাডা। কিন্ন কী করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরহে বিবি।
－তানার্নে কন，পেটে যে বেড়ি পড়ছু হে বেড়ি না খোলন পর্যত্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে－বেড়ি খুলবো？
পেটট বেড়ি পড়ার্র কথা সম্পুর্ণ নতুন শোনায়। ঔনে ব্যাপার্রীর চোv হঠাৎ কৌতুহলে ভরে ওঠে। লে ভাবে， বেড়ি，কিসের বেড়ি？
মজ্জিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞত দেৃেই তার হাসি পায়। তারপত বলে，
－পেটে বেড়ি পড়়ে বইলাই তো শ্ত্রীলোকেন্ন সন্তানাদি হয় না। কারও পড়়ে সাত প্যঁাচ，কারও চোল্যে। একুল বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাত্ত্ন টপর্রে হইনে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির जো চোদ্দে প্যাচ।
ব্যাপারী উৎকধ্ঠিত কচ্ঠে প্রশ্ন করে，
－অামার বিবির্রডা ছাড়ান যায় না？
－ক্गান যায় না？তয় কথা হইতেছে，আলে দেখন লাগব কয় প্যুদ তানার। কথাটা ঔনে ব্যাপারী আবার্ না ভাবে যে মজ্জিদ তার শ্রীর্ন উদরাঞ্ষল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে－তাই তাড়াতাড়ি বলে，এর একটা উপায় আছে। উপায়টা কী，বলে মজিদ। একদিন সেহ্রি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হরে। সেদিন কারও সজ্তে কथা কইতে পার্রবে না এবং ণ্দ্দচিত্তে সার্রা দিন কোরান শরিফ পড়তত হবে। সন্ধ্যার দিকে এফততার না করে মাজার শরিফ্ে আসতু হবে। সেখানে মজিদ বিশশষ ধরনের দোয়া－দরুুদ পড়় একটা পড়াপানি তৈরি কর্নে তাকে পান করত্তেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজ্জারের চারপাশ্শ সাত্বার ঘুরত্ত হবে।

यদি সাত প্যাচ হয় তবে সাত পাক দেবার পর্ই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় ট্নট্ন কর্রে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হরে প্রসববেদনা টপস্থিত হয়েজে।
ব্যাপারী উদ্বিন্ন কর্ঠে প্রশ্ন করে,
-আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?
-ত্য় বুঝতে হইব যে, তানান চোল্দো প্যাচ কি আর্র বেশি। সাত প্যাঁচ হইইলে দুস্চিন্তার কারনণ নাই।


 ছিল না, তাকে আসতু দেণ্ে দাঁড়িয়েছে। মগর্রেবের কিছু দেরি আছছ, কিম্ট শীতসন্ধ্যা ধ্েোয়াটট বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মষ্ষিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরির্যে আলঢতাভাবে দাঁড়িঁ্যে আছে।
निকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার্ত ভি্গেতে মুখ হাতে ঢাকে। আর্রও কাছে সিয়ে মজ্রিদ থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়িত্তে হাত সঞ্চালন কর্রে কয়েক মুহूর্ত তাকে চেয়ে দেথে। তান্রপর্ন বলে,

## -কী পো হাসুনির্ন মা?

যে-কান্নার ভभিতে তখন হাত্তে মুখ তেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আন্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; जাসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।
আকস্মিক উদ্বেগ বোধ কর্রে মভিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নষ্র । বয়স হল্েে আনাড়ি বেঠিকপানা

 কর্ধে দরনদ মাথিয়ে মজ্জিদ প্রশ্ন কর্রে,

## -কী হইছ্ছ তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাঙ-ষ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কন্ঠে বন্েে,
-মা মরহছ!
বল্রাহত হবার ডান কর্রে মজ্জিদ। অার তার মুঈ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, यা আজ কতশত বছহ যাবং কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্নের মৃত্যু সংবাদ খনে উচ্চারণ করে জাসছে। তারপর বলে, -আহা, ক্যামনে মর্নল গো বিটি?
-অ্যামন্ন।
এ্মনি মারা গেছে কথাটা কেমন ভেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজ্রিদের ম্মরণ হয় ঢাহেরের বৃদ্ধ রেe্t বাপের বিচারের্র দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজ্রিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার্র প্রশ্ন করে, -ছ্যামড়ার্রা কই?
-আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হৃইব।
-দাষ্ন-কাষ্নের্ন যোগাড়यন্র কব্রতাছেনি?
-কর্নতাছে। মোল্øা শেত্খ জানাজা পড়ব।
খেনাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোচাত্ থাকে মজ্জিদ, কপালে ক-টা রেথো ফোটে। তারপর চিত্তিত গলায় বজে, -মওত্রের আরে খোদার কাতে মাফ চাইছিলনি তহ্র মা?

ধাঁ কর্রে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজ্জিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোথে ভয় ঘনিয়ে ওঠঠ।
-মাফ চাইছ্তি কি না কইবার পার্নি না!
কয়েক মূহূर्ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরও কয়েকটি রেথা ফুটেট ওঠে। কিছু না বলজেও হাসুনির মা বোঝে, মজ্রিদ তার মায়়র কবরের্র আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্তুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধকে্যের শেষ স্তররে কার্ মৃত্যু ঘটলে দুঃথটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুকড়ান্ো রগ-বোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পঢ়় আছে সে-দেহটিকে নিভ্যে যখন পেছনেের জগ্ের ধারে কদমগাছ্থে তনে কব্রর দেয়া হবে, তখन হয়ত দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিত্রে যাবে নে-হাহাকার্ন। কিন্ভ তার্ন মা নিঃসন সে-কবর্রে
 ওঠ১। কলাপাতার মতো কেঁপে ওঠে সে প্রশ্ন করে,
-মাল়্ের কবরে আজাব হইব?

-খোদা তার্রে বেহেত্ত-নসিব কর্,, আহা।
একবার আড়চোেে তাকায় হাসুনির্র মা-র দিকে। চোথে ময়ণ-ভীতির্ন মতো গাঢ় ছায়া দেথ্ হয়্রত-বা এক্টু দूঃখখ হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মষ্জিদের্ন কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া रয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ কর্রতে পার্রে না।
তারপর দ্রুত পাত্যে হাটত্তে ৃক্ত করে মষ্জিদ। বাঁ ধার্র মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেথ্থে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?
পর্রের ऊক্রবার আমেনা বিবি র্রোজ্জা রাথে। পির্র সাহেবের্ন পানিপড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হর়্েছ্লি;

 সাত্র বেশি হয়, চোল্দো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউল়্ের ঢো সাত্রে বেশি। নে নাকি এক্শশ দেখেছে।
ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্ট এসব কথা হলে বাতালে কথা ఆরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং ক্রবার সকাল থ্থেকে নানা মেয়েলোক আসতে थাকে দেখা ক্রতে। আম্মো বিবি কারুও সর্গ কथা কয় না। ঘরেরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে জ্তন্ণিয়ে কোরান শর্নিফ পড়ে।
মাथায় ঘোমটা, মুখটা ইত্মিমধ্যে দুচিন্তায় ধকিক্যে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেথ্রে-দেথে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সত্রে নি巨 গলায় কथা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের্র খাওয়ায়।
দুপুরের কিছু আলে মজ্রিদের বাড়ি থেকে রহিমা আলে। হাত ঘষা-মাজ্জা তামার গ্মাসে পানি। এমনি পানি
 পড়া পানি, তার প্রতিটি ফ্যোটা পবিত্র । কাজ্জই মাখবার্ সময় পুকুরের পানিতে দাঁডড়িয়েই যেন মাথে।
 প্রশ্ন করে,
-বইন, আপন্নে তো মাজার্রের পাশে সাত পাক দিছেন, না?
-আমি দেই নাই।
-দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে।-তয় তানি ক্যামন্নে জানলেন আপনার চোদ্巾া প্যাচ?

র্হহিমা লষ্জার হাসি হেসে বলে,
-তানি যে আমার শ্বামী। স্বামী ইইলে অ্যামনেই বোঝে।
তয় তানি বোঝেেন না ক্যান? তানু বিবিন্ন তানি মানে খালেক ব্যাপারী।
 অথচ আবার দ্রোকি কিছিমের মানুষ। শ্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার্ন তুলনায় আর কেট নেই। শেষে র্রহিমা আল্তে বানে,
-তানি যে খোদার মানুষ।

-পড়া পানিডা নাপাক জাপায় পড়ে নাই ডো?
-না। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।
সूর্य यখন দিগন্ত-সীমার্রোর কাছাকাছি পৌৗছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দুজন বেহার্রা পালকি এনে লাগাল অন্দর্র घর্রের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্g ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।
ব্যাপারী হাঁকে, -কই তৈয়ার্ন হইছেননি?
आমেনা বিবি আাবছায়ার্র মধ্যে ऊখনো ঔনষ্ণনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুস ছিল, এখন বেলাশেশের ম্ধান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠेকে। তার চেটের সামনে আাঁকাবাঁকা
 আর "ক্ক ঠেঁট-দूটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেেেে ওঠে।
তানু বিবি গিক্রে ডাকে,
-ওঠ বুবু, সময় হইছে।
ডাক ऊনে ফাঁসির জাসামির মতো আমেনা বিবি চমকে ওঠ ভীতবিহ্নল দৃষ্টিতে জকবার তাকায় সতীন্নর পানে। তার্নপর ছুর্রা শেষ করে কোরান শর্নিফ বক্ক করে, গেনাফে ভরে, শেশ্ পালকস্পর্শের মতো আলগোছছ
 শরীর্টটা টাল খেয়ে প্রায় পদ্ডে যাবার্র উপক্রম করে। ঢানু বিবি ধর্রে ফ্েেেে ঢাকে। তারপর্র একটু আদা-নুন মুত্যে দিয়ে মর্রের কোল্লেই মগর্নেবের নামাজটা আমেনা বিবি সের্নে নেয়।
 বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাত্তই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুট্দিার হলুদ রজের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ষরে ঋটি-ঋটি পায়ে ছাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে-ক-ঘখ্টায় বে-ভয় দীর্ঘ রোগজোগ-করা মানুষের মতো ঢাকে দুর্মল করে কেলেছে? এক যুপেন্নও ওপরে यে নিঃসন্তান থাকত্তে পার্নল সে যদি জানে যে, ভবিষ্যত্ও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে यাবার্ন কী আছহ? এ-্র্ৰশ্ন আমমনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা কর্রে।
তবে কথা হচ্ছে কী, ত্রো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতিবৎসরের


শূন্যতার কশ্যা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পিক্রে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাপলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহুর্ত্ত সে-কथা জানলে বুক ভেঙে यাबে না, বেঁচে থাকবার जাগিদ কি হঠাৎ ফুরিভ্যে যাबে না?
 জ্জনjই জোর পায় না কোমরে, চোথে ঝাপসা দেথ্থে। একবার ভাবে, ফিি্রে যায় घরে। কাজ কী জ্রেনে ভবিষ্যত্তের কথা। যাই হোক, দয়ানুদের মধ্যে দয়ালুত্ম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষর্রে প্রত্পিালিত হবে।
কিন্ভ ঋটি-ঋটি করে চলনেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হনেও চনে লোকদের খতিরে। ঢাকঢোল বাড়িয়ে যোগাড়যথ্র কর্রিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পার্রে না। পুরুম হন্ে হয়ত-বা পার্তো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা ঘার্রা চালিত, দো-মনা খুশির বশে মানুষ্রে আল়াজজন
 মনের্র ভয়ে আাবার বিপর্রীত কথা বলতে পারে না।

সমাজই আত্মহ্ত্যার মাল-মসলা জুলিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহাযা করবে বাত্ত তার নিয়ত হাসিন হ্য, কিন্ভ ফাঁকি দিয়ে ঢাকে আবার বাঁচ্তত দেবে না। মেয়েলোকের মনের মক্করা সহ্য কর্রবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের্র বেহৃদাপনার্র জায়গা নেই।

ব্যাপারী মষ্রিদেন্র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আল্ঠে বনে, -নাববো?
মজ্রিদ আজ নম্বা কোর্তা পর্রেছে, মাথায় ছোট্খটো একটি পাগড়িও বেঁরেছে। মুখ গট্টীর। বলে,
-তানার্র নামাইয়া মাজার ঘরের ডিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজ্র আছছনি?
ব্যাপারী ছুটে যায় পালকির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিছূ গলায় প্রশ্ন করে,
-আছেনি ওজু?
অস্স্ট্ট অগ্দিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।
-তয় নামেন।
মজ্জিদ একটু তফাতে দাঁড়িent থাকে। इঠাৎ সে চিকন সুর্রে দোয়া-দরুদ থড়তে খরু কর্রে, গলায় বিচিত্র সূক্ম কারুকার্ঘ্যের খেলা হতে থাকে। কিন্ভ তাত চোথের তীক্কতত কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেেছ। পালকি্ন পর্দা যাঁক কর্রে নামবার জন্য আরেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচ্রে তীক্সতায় তার্গ দৃষ্টি বিদ্ধ इয় সে-পাফ্য। সাদা মসৃণ পা, র্রোদ, পানি বা পত্থে কাদামাটি যেন কখরো স্পর্শ কর্রেনি। মজ্ঞিদের্ন গলার কারুবনার্য আরও সুক্ম হয়।
হলুদ রঙের বুটিদার্র চাদরটা আর্মনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেেেেছে। তবু পালকি থেকে নের্ম সে যখন মাজ্জার ঘরেে সিয়ে দাঁড়ায় তখন আড় চোথে তার্র পান্ন তাক্তিয়ে মজ্জিদ কিহুটা বিস্মিত इয়। নতুন বউড্যের মত্তো চোখ তার বোজা। তবে স্জজ্জায় যে নয় তা ব্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা यায়। ল্জজ্জায় ম্রিয়মমাণ
 আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধাঅািি থোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিভ্যে উঠেছে। দৃটো মোমবাতি ম্ধানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আনোর্র সামনে সে দেথ্খে আালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত চিরনীরব

মাজ্রারটি। সে নীরবতা যেন বিশ্ময়করভাবে শক্কিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত-ফলায় বিচ্ছুরিত হ হ্য প্রতি মুহूর্ত্ত। মানুমের্র রক্তস্রোত यদি থেমেও থাকে তবে তার্র আঘাতে আশা ও বিশ্বালের জোয়ার আসে ধরনিতে। তথ্থাপি মহাকাশের মতোই সে মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহাকাশের মতোই বিশাল ও অন্তरीন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আখা খুলে তাকায় সেদিকেকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজ্রিদ আবার আড়চোথে তাকায় তার পানে। কী দেত্থ আমেনা বিবি? মাজারকে অমন কর্রে কাউকে নে দেখঢে দেখ্থেনি। তার চোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তে্মনি সূক্ষসুর্রে লহরি থেলে। কিন্নু এবার সে থাম্ম, জিহ্না দিয়ে চৌেট ভিষ্যিয়ে গলা কাশে।
-Gানারে বইবার কন।
ব্যাপারী বিবিকে বলে,
-বহ্ন।
মাজ্জারের ধারট্তিত আমেনা বিবি আম্ঠে বসে। তাকায় না কারও পানে। মাজারের নীর্নবতা যেন তার বুক ভর্রিয়ে দিক্রেছে। সে জাবার চোখ বুজ্ে থাকে। মনে হয় তার শাষ্তি হয়েছে, জার্র আশা নেই। সন্তানের্র কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপল্লক্ধির মধ্যে বিলীন হর়্ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়ত মজিদের্ ভয় হয়। সে জার তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজ্রের স্মুদ্র কোটরাগত চোথে চমক জাপে থেকে-থেকে। घরের কোণে একটি পাত্র্র পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ্দ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে,
 নেয়ায় হয়ত-বা তা ঈমৎ দ্রুততর হয়। घর্রের ম<্যে প্রগাঢ় নিঃশশ্দতা। এ-নিমশশ্দতার্ন মর্যে তার্র গলার্ন অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের্ন গতিন্ন মঢো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার্ন কর্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফপা তুলে আছে ছোবল মারবার্ জ্রন্য। আমেনা বিবির্ন বোজা চোখ মজ্রিদের ভালো नাগে না, কিন্ভ পালকি থেকে নামবার্ন সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেথ্থেছিন, সে-পাই তার মনে সাপকে
 উঠডো তবে মভিদ বুপালি ঝালরুওয়ালা চমৎকার্ন সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার্ন ঘরবাড়ি ভেঞে অনেক আগে প্রারেন্র ভয়ে পালিত়় যেত। এবং যেত সেখানেই যেখান্ন নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণু ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মষ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপরে-যেখানে কাদামাটি লালেনি এমন পা দেথ্েে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে ওঠ ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজ্দিদ পানিতে সুঁ দেয়। আার আবছা আলোয় তার্ ক্কুদ্র চোখ চক্কর খায়। কথনো তান্ন দৃষ্টি খালেক ব্যাপার্রীর ওপর্ন নিবদ্ধ হয়। আজ তার পান্ন তাক্কিয়ে মজ্রিদের মনে হ্য, ব্যাপার্রীর মেদবহ্ন স্ফীত উদরসস্ষলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাত্ সে যে মাথা নিছু কর্নে বসে আছে, সে-বসে-থাকার্র মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছছ, বিস্তরর জমিজমাও চেস দিয়ে ধরে রাখতে পার্রেন তার স্থ্রল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্র খায়। হলুদ র্ৰজের বুটিদদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়েনা। তবু থেকে থেকে সেখানেই চক্কর খায় মজ্রিদের্র ঘূর্ধমান দৃষ্টি। একসময় মজিদ ওঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আান্ঠে বলে,
-পানিটা দেন।
 মতো স্ত্র মুথের সামন্ন সেটা ধরে। আমেনা বিবি ঢোখ খুল্েে তাকায়, আন্তে, পার্পড়ি খোলার্র মতো। তারপর চাদরের্ তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি शীরে ধীরে বেব্রিত্যে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝংকার ওঠে।
 প্রগাঢ় নীর্মবতায় মজ্পিদের সজাগ কান্ন সাবধানী বেড়ালের দুষ খাওয়ার মতো চুকমুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার্র অধীর্রতা নেই। খোদার্ন নামঢেছোয়া পানি, তালাবের্ন সাধার্ণ পানি নয়। তা ছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয়

 সাদা নয়, অাজ্তডাবে কোমল।
হাতটি যখন আবার চাদরেরে তলে জদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজ্জিদ বলে, তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন बাগব।
आম্মনা বিবি উঠে দাঁড়ায়! দাঁড়ির্যেই মনে হয় বসে পড়বে, কিম্ট সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়্ ।
-আমি দোয়া-দর্রদ পড়ততাছি। তানার্রে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আলে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্মাহ কইবেন।
মজ্জিদ কোণে বজে। একবার্গ সামনে দিঁ়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার্ন চোখ চকচক করেনে ধঠে

 জারও মিহি করে তোলে।
এক পাক, দুই পাক। আম্মো বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তক্রতায় তার মুথ জমে আছে, সে স্ত্কতায় বিন্দूমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হালেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছू নেই। অতীত্র্ন त্মৃতিত্ন মতো মঢে পঢ়়ে কী একটা বাসনার্র কথা-বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আব্নఆ টীব্রত্র হয়েছে। कী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূन্যতার কথা। কিন্ঠ जে-সব অতীতের্ন স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির্ন সন্নিকটে এসে মানুষ আম্মো বিবির আর সুখ-দুঃখ্খ অভাব-অভ্যোগ নেই। একটা প্রখরু-অত্যুজ্জ্পেল আলো তার ভ্তেরটা কানা করে দিয়েছে। সেখাতে তার্র নিজ্ের কশ্থা আর চোত্থ পদ়্ে না।
এক পাক, দুই পাক। তার্রপর তিন পাকেন্ন অর্ব্ধে । ক-পা এষ্ৰনেই মষ্দিদকে পেরিয়ে যাবে। কিষ্ট এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের্গ মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অঞ্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফির্রিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্ঠা কর্রল, इয়ত-বা তাকে আলিঝালি দেখলও। কিন্ট
 লোকটিন্ন কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠত।

 তার্র মুখটা থোলা। লে-মুতে দাঁত লেছে আছে।

বাইরে মাজারে রহহিমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়ত আসত यদি না সরেে থাকত ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার্র ফুটোতে চোখ পেতে সে বাপারাটা দের্খছিল। সহ্সে হার্সুনির মা－৫ ছিল। রহিমা মনে－মনে স্থির

 বিবির্র হুদয়ের সজ্গে তার ত্রদয়ের কোथায় যেন সমতা，যা－ই কथা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে

 কথা ফোটাবার উল্লেশ্যে। সখ কর্রে তৈরি করা ফির্রনির কथা বা পান খেয়ে দু－দ্ণ গল্প করার কথা জুলে গেল।
মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘর্নেই চুপ হয়ে বসে রইল，দু－জ্জনেন্র মুথ্েে চিত্তার র্রো। তারপর্ন মজ্জিদ আন্ভ উট্ঠ
 দু－জনেই এক এক কর্রে ভঁকা টানে，কথা নেইই কারও মুঝে।
মজ্জিদ ভাবে এক কথ্থ। ভে－আমেনা বিবির্র পির্রের পানি পড়া খাবার সখ হয়েহিন সে－আম্যনা বিবির ৩পর， আকার－ইক্দিত্ত বা মূখের ভাবে প্রকাশ না করমেও মজ্রিদের্ন মনে একটা নিষ্ঠ্রন্ন রাগ দেখা দিয়েছিল। তার একটা निষ্ফ্রের শাস্তিও সে স্থির কর্রেছিল। আজ সন্ধ্যান্ন আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেথে

 এসসও সে যেন ফস্কে গেল，যে－মজ্জিদের ক্ষমতাকে সে এত দিন উপেফ্মা করেছে তার্র প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো，তাকে নিষ্ঠুর্রভাবে আঘাত করত্তে সুযোগ দিয়েও দিল না। দিয়েও দিন না বল্েে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখাল্নে，সমন্ত আক্কালনেনে মুথে চু দিল।
ছঁকাটা রেশে হঠাৎ এবার ব্যাপারী ক্থা বলে। বলে，
－দিনভর্র রোজা রাথনে বড় দুর্বন হইছিল তানি।
 পানিপড়াডা দিলাম－তা কিসের জন্য？শজ্মীলে তাকত ইইবার জন্য না？এমন তাছ্হির হেই পানি পড়ার যে পেটে লেলে

মজিদ থামে। कী একটা কশ্थা বন্লও বলে না। ব্যাপার্রী মুখ ফিরিত্যে তাকায় মজিদের্র পানে，কতন্মণ তার চিষ্তিত－ব্যাথ্ত চোখ চেয়ে－চেয়ে দেথে। তার্নপর্গ প্রশ্ন করে， －তয় ক্যান जানি অজ্ঞান হুইছেন？
－আাপন্ন তানার স্বামী－ক্যামনে কই মুঢ্থর উপর্র？
হঠাৎ ব্যাপার্রীর চোখ সপ্দিক্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ করে দেখ্থ মজিদ । ব্যাপারীর চোখে



 ব্যथাহত থ্রশ্নের নিণুপতা।
আচমকা ব্যাপার্রী মজ্রিদের একটি হাত ধর্রে বসে। তার বয়ন্ক গলায় শিষর্র আকুলতা জালে। বনে， －কন，ক্যান তানি অভ্ঞান হইছেন？ডিত্রে কী কোনো কथা আছ্？？









 ব্যাপাগ্রী ভাड্रী গলায় আল্ভে বলে,
-आ타।
 आমি ভুলবার পার্রি নাই। ক্যান জানেন?

-क्यान?










- অপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?



 -को ハো বিটি?
-তানা木 ফ্শ হইছে। বাড়িতে যাইবার্ন চইইেেছেন।



 কফ়্ে হুাৎ ব্যাপায়ী চলে গেন। जান্ন মন্নে কथा জানা গেন না।










 जারা বক্ধু মানুষ। ব্যাপার্রী কৃ পাबে এমন কথা कী কর্রে বলে।

 জबাব দেয়। এবটা কथাই মন্ন দোরে। একসময়ে সৌা সোজা মনে হয়, একসময়ে কঠিন। একবার মনে হয়












 জানেন। তাঁর কাছে «ঁঁকি চলে না।



নিয়ে সেদিন্নের পালকিতে চঢ়ে়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহৃদিন বাপের বাড়ি যায়ানি। অভू লেখান্ন যাচ্ছে বলে
 দেখা দেয় না।


 জান্র সুদ্থে।






 কর্রে দেয়।





 কেমন করে अঠঠ।















কিছু উচক্কা ধরনেন ছেনে। কিন্ট আজকাল মুরুক্মিদেন্র বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরততর সন্দেহ নাকি প্রকাশ কন্রতে
 না। ভাবল, বিদেশি হাওয়ায় মাথ্থাটা একটু গর্রম ধরেছছ। তা দু-দিনেই ঠাণ্গা হয়ে যাবে।
 ইস্কুল দেবে। কোেেকে শিব্েে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিিত্রাণ নেই। ছ্যা, মুরুক্বিরা
 পারবে এ-ক্ণা যে, গ্রামবাসীদের শিক্কার কোন্নাখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?
 চলত্ত লাগল, এবং কর্রিমগাজ লিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জেোরালো গোছে্র আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে জেটী সিथা সে সর্রকার্রের কাছ্ পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইক্কুলের জন্য সরকার্রেন সাহাय্য চাই। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে । কাজেই একদিন মজ্রিদ ব্যাপারীর্র বাড়িত্তে সিয়ে টঠল। কোন্না প্রকার ভণিতার প্রয়োজ্গন নেই বলে সরার্সর্ন প্রশ্ন করল,
-কী एॅनि ব্যাপার্సী মিঞ্ঞা?
ব্যাপারী বলে, কথাডা ঠিকই।

 ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার্ন অস্পষ্টতা।
 তারপর মুহ্রুর্চে কঠিন হয়ে উঠল তার মুথ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ। ঠাস করে চঢ় মারান্ন ভস্ছিতে সে প্রশ্ন কর্নল, -তোমার দাড়ি কই মিঞা?
আকাস সর্বপ্রকার প্রশ্লের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্g এমন এক্টা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটটই

সডায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কার্ ঔাটা, কারও


পূর্টোক্ত সুরে মষ্রিদ আবার প্রশ্ন কর্রে,
-তুমি না মুসলমানের ছেলে-দাড়ি কই তোমার?
একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতু আর্সেনি এখানে। কিন্ন মুরুব্রির সামনে আর যাই হোক বেয়াদপিটা চনে না। কাজেই মাथা নত করে চুপ করে থাকে সে।
 উত্তর্নে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মি৫ঞা বলে,
-আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ-তা হ্থে কানে দিয়াই যায় না কথ্থা।
খালেক ব্যাপারী বলে,
-হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। जা পড়নে মাथা কি আর ঠাণ্জ থাকে।
ই«রাজি শব্দটার সূত্র ধরে এ্রার্ন মজিদ আসন কথা পাড়় । বনে যে, সে ৩নেছে আক্কাস নাকি এ্রকটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-ক্া কী সত্যি?

আাক্কাস অম্ভান বদনে উত্তর দেয়,
-आপনি या इ्नছছन তা সত্য।
মষ্জিদ দাড়িত্তে হাত বুলাতে চ্রু কর্রে। তার্রপর্ন সভার দিকে দৃষ্টি রেত্থ বলে,
-তা এই বদ মতনব কেন ইইল?
-বদ মতলব অার কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ-কাইল ই!রাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?
ওনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকমে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথ্যা কেট কি কখনো কনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার-এই রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।
 বড়ইই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার্ প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের্র একাদু ঢেতনা হইছে-।
সকলে একবাক্যে সে-কথা ন্বীকার করে। মানুষের জাজ यথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাযাভুষা পর্যন্ত
 ভয়ে শির্রালিকক ডাকত আর্র শির্রালি যপতপ পড়ে নত্ন হয়ে নাচত; কিন্ন আজ তার্রা একख্ম হয়ে থোদার কাছ্ দোয়া করে, মাজার্রে শির্রনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতত-ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিত্য়র আসরে সমম্যরে গীত ধর্ত-আজকান তাদের্ন মধ্যে নার্রীসুলভ নষ্জাশরম দেখা দিত্রেছে। जাগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিস্ট মষ্জিদের্র একশ দোররার্র অয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছছ।
কয়েক মুহৃর্ত নীর্নব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়়ে, ভাই সকন! পপালা মাইনৃষ্ষের মাথায় একটা বদ থেয়াল ঢুকছছ-তা নিয়ে আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্ভ একটা বড় জরুর্ন ব্যাপারে জাপনাদের আযি আাইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃফ্ধশালী গের্গাম আমাপো। বড় আফ্সোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মস্সিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাপো ভালো ধান-চাইন হইছে, সকলের্ন হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন Ж্ভ কাম আর ফেলাইয়া র্রাখা ঠিক না।

 উচ্চ্রসিত হয়ে ওঠঠ বলে,
-বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন।
মজ্জিদ খুশিত্ত গদগদ। দাড়িতত হাত বুলায় পর্নম পুলকে। আর্প বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম इয় এমন একটা মসজ্জিদ করা চাই। আান্ন সে-মসজ্জিদে নামাজ পইড়া মুসল্মিদের বুক জানি শীতল্ন হয়। ওনে সভার সকন্লে ঢেঁচিত্যে ওঠঠ, বড় ঠিক কথা কইছেন- আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

একসময়ে আক্কাস স্ষীण গলায় বলে,
-ত্য ইস্কুলের কথাডা?
 বাঞ্ৰনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটট কেমন তোতলায়। \&মকে তো তো করে বলে,
-ছুপ কর ঘ্যামড়া, বের্তমিজ্জের মড়ো কথা কইস না। মনে মত্নে সে খুশি হ্য় এই ভ্রেবে যে, মর্সজ্জিদের প্রস্তারের তন্েে তার অপরাথের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।



 মর্সিদটিত্তে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হ্ড়কায় কার্ত না বারও যেন যৎকিক্চিৎ হাত থাকে। সেটা
 সাহাय্য না করজ্েও গতর খাট্টিয়ে সাহাय্য কর্গত্ত পারে । তার্না এই ভ্রেবে তৃপ্তি পাবে ভে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার্ন এক সকাতর আর্জ্ঞি পেশ কর্ন। বজে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মর্সজিদ নির্মাচের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বার্রো আনা তাকে যেন বহ্ন কর্তে দেওয়া হয়। তার্ন জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশ-খ্থায়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট ঋটাতে পার্নলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আাছ্ তা ধর্ম্মে কাজ্রে ব্যয় করতে পারন্নে দিল্নে কিছু শাত্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথ্থা কেমন যেন শোনায়। আরমনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটল। কানাঘুমায় কন্থাটা এখঢেনা
 মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে
 এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গল্ডায় গল্ডায় তারা চান্াান যাচ্ছে বারের বাড়ি।
তবু যার্হাকু, মানুষের দিল বলে একটা বজ্ম আছছ। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষ্ষে মানুষে মায়া হৃয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যাক়্ে বুকে কঠিনত্ম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আघাত পেয়েছে। সে আঘাত এখनো শকায়নি। তাই হয়ত দিল্লে শান্তি চায়।

মজ্জিদ সভাকে প্রশ্ন করে,
-ভাই সক্ন, আপনাদের কী মত?
ব্যাপারীকে নিরাশ করবে-এমন কথা কেট ভাবতে পারে না । কাজ্েেই তার আবেদন মঞ্র্রে হ্য ।
 লোক অন্তত একটা খর্রচ যেন বহ্ন করে।
সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের্র বদৃখয়ালের কথ্থা ওঠে । কিন্নু মোদাব্বের মিয়ার তখন জ্রোশ এসে গেছে। রেগে ঊঠে সে বলে যে, ছেনে যদি অমন কথ্থা ক্রের তোন্নে তবে সে নিকৌই তকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা কর্না হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গম্মুওয়ালা মসজ্জিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্তি-কারিগর্র এসেছে, জার গতর ঋাটাবার্র জন্য তৈরি গ্রমের্র যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকান তদার্রক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।
একमিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্ֵেনের পাগলা হাএয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার आবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাল্শর তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। जা ছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর্র আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাং মনের কোনো-এক অতল


 সেদিন ছিল ভাগ্যান্ব্যী দুস্থ মানুষ, ক্ন্ভ্ভ জাজ্জ সে জ্োত্জমি সম্মান-প্রতিপক্তির মালিক। বছরঋলো ভালোই কেটেছে এবং হয়ত ভবিষ্যত্তে এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুথ্েে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃহ্ষ।
আজ্র দমকা হাওয়ার আক্কস্মিক আগমন্ন তার মন্নে ভবিষ্যত্রে কহ্থাই জাপে। এবং তাই সার্না দিন মনাটা কেমন-কেমন করে। লোকদের্র সক্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে-কইত্তে সে সহসা কেম্মন আনমনা হয়ে याग़।
সার্যা দিন হাওয়া ছোটে। সক্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থাম্ম। বেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হুয়েছিল তেমনি आচমকা থেমে যায়। দোয়া-দুরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্ট্দত্রত্র মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গনা নামিয়ে এধার-ওধার্ন দেথ্েে অকারণে, তারপর মাছের্র পিঠঠে মতো মাজারটার দিকে ঢাকায়। কিষ্ঠ সেদিকে তাকিত্যে হঠাৎ সে চমকে ওঠঠ। রুপালি ঝালরওয়ালা সালুকাপড়টার এক কোণে উলটে আছে।
সত্যিই সে চমকে ఆঠ৷। ভেতরটা কিসে ঠকক্র খেয়ে নড়েে ఆరঠ, স্বোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাকা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কার্, ঘর্রের ম্লান আলোয় কবর্রের সে-অনাবৃত অংশটা মৃত মানুম্বের্র খোলা চোথের মতো দেখায়।
 না কে চিরশায়িত এএর তলে। যে-কবরের পাশে আা্র তার এ্যুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের্গ সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠুছিল, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার্ন মনকে। ক্বরের্র কাপড় উলটান্নো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ কর্রিয়ে দেয় যে, মৃত লোক্টিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়কর্সভবে নিঃসত বোষ কর্রে। এ নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন-যার কাছে মানুষ্ের জীবনের সুঋ-দুঃখ जর্থহীन অপলাপ মাত্র।
লে-রাত্ত রহহিমা ম্বামীর্র পা টিপতে টিপতে মষ্জিদের দীর্ঘশ্পাস শোনে । চিরকালের্ন স্বল্পভাষিণী রহিমা কোন্নে প্রশ্ন করে না, কিম্g মনে মনে ভাবে।
একসময়ে মজিদই বলে,
-বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!
এমন কথা মজ্রিদ কখনো বল্ে না। ঢাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তান্রপর পা টেপা দ্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটাটা কানের্র এপর্র চড়িয়ে সে আন্তে বলে, আমার্র বড় সখ হার্সুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজ্রিদ কিছুই বনে না। তারপর বনে,
-निজ্জের রক্তের না হইইলে কি মন ভ্রে? কথ্থাটা বল্লে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া দেয় । মহৃড়া দেয়া


তারপর তারা অন্নকস্ষণ নীরব হয়़ শাকে। মজিদের নীর্নবতা পাথরের মতো ভারী। যে নিঃশক্দতা আজ তার

 প্রয়োজন ।

ব্যথাবিদীর্ণ কর্ধে মজ্রিদ আবার হাহাকার করে ఆঠে,
-আাহা, খোদা यদি আমাক্গো পোলাপাইন দিত!
মজ্িেদের মনে কিন্ট অন্য কথা ঘোরে। ত্খন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোথের মতো দেখাচ্ছিল ।
 উপভোগ করেনি। জীবন ঊপভোগ না করত্তে পারলে কিসের ছাঁই মান-মশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীররের রক্ত পানি করা, আয়েশ-আরাম থেকে নিজ্জেকে বণ্ণিত রাখা?
 ঢালা সুর্রে। পড়ত্তে পড়তে তার্ন ঠোঁট পিচ্ছিল্ল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোৰে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থির্রত।
 কর্রে-তাত যেন কোরান-পাঠঠর রেশ লেশে আছে।



রাঢ় মজিদ রহিমাকে বলে,
-বিবি, একটা কথা।
স্তনার জন্যে রহ্মিা পা-টেপা বল্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাতাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পান্ন।
-বিবি, আমাञ্গে বাড়িটটা বড়ই নিরানন্দ। ত্রোমার একটা সাথ্িি আনুম? সাথি মানে সতীন। সে-কথ্থা বুঝতে রহ্মিার এক মুহ্তুর দের্রি হয় না। এবং পলকের্স মধ্যে কথ্থাটা বোঝে বলেই সহ্সা কোনো টত্তর আসে না মুত্থে। রহ্মিমাকে নিরুত্তর দেথখ মজ্জিদ প্রশ্ন কর্র,
-কী কও?
-আাপনে যেমুন বোঝেন।



 বাজ্জেনা, খানাপিনা মেহ্মান অত্তিথির হৈ ফ্লস্কুল হ্য না, অত্যচ্ত সহ্জে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আলে সে যেন ঠিক বেড়ানছানা। বিভ্যের্ন আলে মষ্খিদ ব্যাপার্রীকে সংনোপনে বনেছিল যে, ঘরে এমন একটট বট আনবে থে খোদাকে ভয় করবে। কিন্ট তাকে দেথ্যে মচ্ন হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় কররে, মানুম হাসিমুহে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।
 তাকে চেয়ে চেয়ে দেথে, আর অত দেথে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্প করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ఆদিকে মজ্রিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আার তার্ন আশ-পাশ আত্ত্রের গক্ধে ভুরষুু কর্রে।
এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজ্জিদ প্রক্ন করে,
-হে नाমাজ জানে নি?
রহহ্মিমা জমিলার সক্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িিয়ে বলে,
-জानে।
জানनে পড়ে না ক্যান?
জমিলার সত্রে আলাপ না করেই র্রহ্মিা সরাসরি উত্তর দেয়,
-পড়ব অার কি 叉ীরে-সুস্থে।
আড়ালে রহহিমাকে মজ্রিদ প্রশ্ন কর্রে,
-তোমারে হে মানসম্মান কর্রেনি?
-করে না? খুব করে। একর্রত্তি মাইয়া, কিষ্ঠ বড় ভালা। চোখ পর্যষ্ত তোন্েে না।
তার্গা দু-জনেই ক্নিন্ভ ভুল করে। কারণ দিন কয়েকেে্র মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রथর্ম সে ঘোমটা থোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে তুরু করে। অবশেফ্ ষীরে-ধীরে তার মুতে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যथন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জান্ন ও বলতে পারে- এতদিন কেবল ঢা ঘোমটার তলে ঢেকে রেথ্েেিি।
একদিন বাইর্রের ঘর্ন থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর্র হাসির্ন ঝংকার। ঔনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখলো শোনেনি । রহিমা জোরে হালে না। সালুআবৃত মাজ্জরেের আশে-পাশে यার্রা আসে তারা৩ কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোন ওঠঠ, কত জীবনের দুঃখবেদেনা বরুফ-গনা
 ওঠঠ না কঈনো। জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মকুবে িিটখিটে মেজজজের মৌলবির সামনে প্রাণভয়ে তার্ণম্রে আর্মসিপারা-পড়া হতে খরু করে অন্ন-সংস্থান্নর জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনঞুলোর মধ্যে কোथাఆ হাসির नেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমমষ্ধ মানুষ্রের মতো মজিদ স্তৃ্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের

পরে ঙেতরেে এনে মষ্ৰিদ বলে,
-কে হাসে অমন কইরা?
জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কর্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। ঢাই যে-জমিনা মজিদকে ভেতরে আসতে

মজ্জিদ আবান্ত বলে,
-মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ ক্থনো হ্নে না। তোমার হাসিও জানি কৌ হুনে না।
রহিমা এবার ফিস্সফিস কর্নে বনে, ए্নলানি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আঙ্তে মাথা নাড়ে। সে নেছে।
একদিন দুপুর্রে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শজ্খচিল ওড়ে আর অদূরে বেড়ার ওপর্র বসে দুটো কাক ডাকাডাকি কর্রে অবিশ্রাষ্তভাবে।
 ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহিমা বলে,
-জোরে হাইস না বইন, মাইন্ে 巨্নবো।
ওর হাসি কিম্ঠ থাম্ না। বরঞ্ণ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবষ্ত সে হাসি, ঝরনার অनাবিন্ন গত্তির মতো ছন্দময় দীর্ম সমাপ্তিইীন ধারা।

আপনা बেকে হাসি যখন পাম্ তখন জমিলা বলে,
-একটা মজ্জার কশ্থা মন্ন পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।
হাসি থেম্মেছ দেখে র্রিমা নিশিিন্ত হয়। তাইই এবার্ম সহ্জ গলায় প্রশ্ন করে,
-কী কথ्থা বইন?
-কমু? বनে চোখ তুল্নে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।
-কও ना।
বলবার আপে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,
-তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার কাক দিয়া তানারে দেখাইছিল্ল ।
-কারে দেখাইচ্মি?
-আমার্ন । তয় দেইখা আমি কই; দ্যুত, তুমি আমার্র লঢা মস্করা কর্র খোদেজ্জা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ । আর- হ্ঠাৎ আবার হাসির একটা গমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বজে-আর, এইই্থানে তোযারে দেইখা তাবনাম তুমি বুকি শাফড়ি।
কশ্থা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আাবার্র হাসিত্ত ফেট্টে পড়ল্न। কিন্ধु সে হাসি থামক্তে দেরি হলো না।

সার্রা দুপুর পাটি বোনে, কেট কোনো কথা কয় না। নীরবতার মক্যে একসময়় জমিলার চোখ ছল ছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভ্যিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারী হয়় থাকে। রহ্মিমার অলক্ষ ছপ্রিয়ে ওঠা অহ্রির সর্গ কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তারপর কেঁদে खেলে।
 থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাদ্দ আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাथা কেঁকে চোখ-নাক মোছছ।
রহ্মিা আষ্ঠে বলে,
-কাঁদো ক্যান বইন?
জমিলা কিছ্হু বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ্খ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর্গ হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কশ্থা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্ধলে। नেখান্ন একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে।

 চুমা খায়।

জমিলাই কিন্ভ দু－দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মের্যেটি যেন কেমন？তার মনের হুদিশ পাওয়া যায়
 মুখ খুলেছে বটে কিন্ভ তা রহিমার কাছেই। মজ্জিদের সন্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তকে ভালোভাবে জানবার্ উপায় নেইই।
একদিন সকালে কোথেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাথ্টা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ আর্ত্তনাদ তরু করে
 একমাত্র ছুলে জাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার্র অন্যাক্য় বিরুদ্ধে নালিশ করতে।
তার তীক্ষ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মত্তে ভেঞে খান－খান হয়ে গেল। মজ্জিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্ঠা কর্রে，কিন্ন ওর বিলাপ শেষ হয় না，গলার ঢীক্ষুতা কিছ্মোত্র কোমল হয় না। টত্তরে এবার সে কোমরে পৌৗজা আনা পাঁচেক পয়সা বের কর্নে মজিদের দিকে w্রুড়ে দিয়ে বলে，সব দিলাম আমি，সব দিলাম। পোলাটার্ন এইবার জাन ফিরাইয়া দেন।
মজিদ আরও বোঝায় তাকে। ছেলে মরেছে，তার জন্য শোক কর্যা উচিত নয়। খোদার বে বেশি পেয়ারের হয় সে আরও জনদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবাব্র তার্র উচিত্ত মৃত ছেলের্র রুহের জন্য দোয়া কর্木া；সে যেন বেহেশতে স্থান পায়，তার খুনাহ যেন মাফ হর়় যায়－তার জন্য দোয়া করা ।
কিন্ঠ এসব ভালো নছ্ছিতে কান নেইই বুড়ির；শোক আধ্ন হয়ে জড়িয়ে ষরেছে তাকে，তাতে দাউ－দাউ করে পুড়ে মর্নছে। মজিদ আর কী কর্রে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিক়্ে চলে আসে। অন্দর্রে আসতে দেতে বেড়ার কাছছ দাঁড়িক্যে
 नाই।

সেই থেকে মেয়েটির কী থ্যে হয়ে গেল। দুপুর্রের আলে মজিদকে নিকটট কোন্নো এক স্থানে যেতে হয়েছিল， ফिরে এসে দেত্যে দরজজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গানে হাত চেপে জ্মিলা মূর্তিন মভো বসে আছে，ঝুর্রে আসা চোথে আশপাশের দিশা নাই।

র্রহিমা বদনা করে পানি আনে，খড়ম জোড়া রাথ্ে পায়ের্ কাছে। মুখ্খ ধুতে－ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ তারপর আবার আড়চোথ্থ চেয়ে দেথে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থरीनঢায় হারিয়ে গেছ্।
 প্রশ্ন করে，
－ওইটার হইছে কী？
র্রহিমা একবার্ন তাকায় জমিলার পানে। তারপর আাচ্ত দিয়ে গায়়ের ঘাম মুছছ আন্তে বনে，
－মন খারাং করহে।
घন ঘন বার্র ক্য়েক 巨ৃঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে，
－কিন্জ ．．．ক্যান খারাপ কন্নছে？
রহিমা সে－কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার্ দিকে তাকিব্যে ধমকে ওঠ，
－ఆঠ ছেমড়ি，চৌকাঠঠ ওই্রকম কইর্রা বসে না।
মজিদ ছুঁকা টানে জার নীলাভ ধোঁয়ায় হাब্षা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার্র কোন্না नক্শণ দেখায় না তখন মজিদের্ন মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিন্নচিনে র্木াগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে？সে

 তাই নির়ে ঘর－সংসার্রের কাজ করে，কথা কয়，হাটে－চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুরের মতো হয়ে গেছে।

ऐঠাৎ মভ্জিদ গর্জন কর্রে ওঠ১। বলে, আমার দরজ্জা থিকা উঠ্ঠবার কও ঢারে। ও কি ঘর্নে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার্র সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাখক ঘরে?
গর্জন چনেন রহিমার্র বুক পর্যন্ত কেঁেে ওঠে। জমিলাও এবার নডড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল্ ঘর্রের দিকে চনে যায়।
সে-রাতে দূরে ডোমপাড়়ায় কিসের টৎসব। সেই সন্ধ্যা পেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজ্েে চলেছে। বিছানায় ๒য়ে জমিলা এমন আলগোছছ নিঃশক্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান
 একটা কৃন-কিনারহীন অथ্ প্রশ্নের মব্যে নিমষ্জিত মনের আভাস পেয়ে মষ্জিদের ভেতরটট এখনো খিটখিটে


 মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। কিন্ট সে-বিলাপ শোনার প্র থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?
মনে মন্েে ক্রোধে বিড়বিড় কর্রে মজিদ বলে, যেন তাব্র ভাতার মরছে।
ডোমপাড়ায় অবিশ্রাত্ত ঢোলক বেজে চনে; পৃথ্থিীী মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হত্তে গাঢ়তর হয়। মজ্রিদের घুম আসে नা। घুম্মে আগে জমিনার গায়ে পিচঠ হাত বুলিয়ে খানিক আদর্য করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল্লেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যষ্ত। इয়ত এই মুহ্র্তে দুনিয়ার নির্মমতার মব্যে হ হাৎ নিঃসস্গ হয়ে-ওঠা


 আনল? যার কচি-কোমল লতার্ন মতো হাক্কা দেছ দেথে আর্র এক ফালি চাঁদদর্র মতো ছোট মুখ দেথে তার এত ভালো नেরেছ্ছিল-তার এ কী পরিচয় পাচ্ছ ধীরে-ধীরে?
 হয়ে এল। তারই ভারিত্পে হয়ত চিত্তাক্শত মজিদের অম্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভাঙলেই তার্র একবার আল্gাহ আকবার্র বলার অভ্যাস । তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চার্ণণ করে পাশে ফিরে जাকিত্যে দেতে জমিলা নেই। ক্য়েক মুহ্হর্ত সে কিছু বুঝল না, जান্রপর ধাঁ করে ওঠে বসল। তার্রপর নিজ্জেকে অপেক্ষাকৃত সংযত কর্রে অকम্পিত হাঢে দেশলাই জ্বালিক্যে কুপিটা ধরাল্ো।
পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় র্রহিমা শোয়। সেখানেই র্রহিমার প্রশন্ত বুকে মুখ্খ ষ্জে জমিলা অঘোর্নে ঘুমাচ্ছে। পরদিন জমিনার মুথের অন্ধকারটা কেটে যায় । কিন্g মজিদের কাটে না। সে সারা দিন ভাবে। রাতে রহিমা যখন গোয়াল্ ঘরে গামলাতে হাত্ত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভুসি গোলায় তখন বাইর্রের ঘর্ন থেকে ফিন্নবান্ন মুক্খে মজ্রিদ সেখান্র এসে দাঁफ়ায়। র্হহিমার্র সুখ ঘামে চকচক কর্রে আর ভনভন কর্রে মশায় কাটে তার্র সার্রা দেহ। পায়ের আওয়াজ্ে চমকে ওঠে র্রহিমা দেথে, মজ্রিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুসি গোলায়।
মভ্িিদ একবার্ন কাশ্। তান্নপর বলে,
-জমিলা কই?
-ঘুমাইঢে বোধ হয়।
জমিলার সঞ্ধ্যা হতে না হতেই ঘুম্মোবার অভ্যাস। মজ্িিদ বলা-কত্তয়াতে সে নামাজ পড়তে খর্স বরেরছ, কিম্ম প্রায়ই এশার নামাজ্র পড়া তার্র হয়ে ওঠে না, এই নিদার্রণ ঘুম্রের জন্য। নামাজ তো দূর্রের কथা, ચাএয়াই হয়ে ওঠঠ না। যে-রাত অভুক্ত থাকক তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজ্জিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠঠ，
－ঘুমাইইছছ？তুমি কাম করবা，ছে লাটটিবির মত্তা খাটে চইড়া ঘুমাই্ব বুঝি？ক্যান，এত ক্যান？থেম্ আবার বজে，নামাজ পড়ছ্ছেি？
নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলত তরু করেছ্নিল，তরু টান হয়ে বসেছিল্ল আধ ঘর্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিত়্ে ঘুম দির়়ছে। কিন্ন্ত তখন রহিমা পেছন্ন ছাপড়া দেওয়া ঘর্রটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে－ক্থা সে জানে না।
－কী জানি，বোধ হয় পঢড়েছে।
 তান্নপর নামাজ্জ পড়বার কত।
 কর্রে। কুপির আানোয় চকচক কর্রে তার মস্ত কান্নো চোখজ্রোড়া। সে－চোথের পানে কয়েক মুহ্রূর্ত তাকিয়ে থেকে রহ্মিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়，পেছনে－পেছনে যায় মজ্জিদ।
 পেছন্ন দাঁড়িয়ে থাকে，একৃটা অধীরতায় তার চোখ চকচক কর্র। কিন্ভ সে অধীর হলে কী হবে，জমিলার ঘুম
 সময়ে এক কাখ্ত কর্রে মজ্জিদ। হঠঠৎ এগিয়ে এসে এক হাত দিয়ে রহ্মিাকে সর্মিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়় বসিঢয় দেয়। চার্ন শক্ত মুঠির পেমণে দের্যেটির কজ্জার কচি হাড় হ্য়ত মড়মড় করে ওঠঠ।

 কেন তাকে ঊঠিয়েছে সে－ক্থা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে，ওঠার নামটি করে না।
সে ল্যাট দেরে বসেই্থ থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্র্রাহ জ্রেছেছে। সে উঠবেও না，কিছ্ বলবেও না। কোনো ক্থাই সে বনবে না। নামাজ যে পড়েছে，এ কথাও না।
ক্মণকালের জন্য মজ্জিদ বুঝডে পারে না কী করবে। মহ্ব্বত্গরের তার দীর্ঘ রাজত্বকার্ন আপন হোক পর হোক কেউ তার্র 户্থকম এমনভাবে অমান্য কর্রেনি কোনো দিন । আজ তার ঘরের এক র্ত্তি বউ－যাকে নে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার बোঁক জ্জেছেছিল বলে－গে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে आছে।
 অন্ধ সাপের মত্তে ঘুরতে থাকে，ফুসতে থাকে। ঢার চেহারা দেখ্খে রহিমার বুক কেঁেে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্ব｜মীকক সে অনেকবার রাগতে দেখেছে，কিন্ন্ তার এমন চেহারা সে কখনো দের্খেনি। কার্নণ সচরাচর সে यখন রাপে ত্থন তার রাগাশ্বিত মুঢে কেমন একটা সমবেদনার，সমাজ ধর্ম－সংস্কার্রের সদিচছার কোমল आভা ছড্ডিয়ে থাকে। আজ সেখান্ নির্ভেজ্রাল নিষ্ষ্রে হিপ্র্রতা।
－ওঠ বইন ওঠ，বহ্ঠু ইইছে। बামাজ্জ নইয়া কি রাগ করা यায়？
－রাগ？কিসের্ন রাগ？মজ্জিদ আবার গর্জে ওঠে। এই্ বাড্ডিঢ অাহ্রাদের্গ জায়গা নেই। এই বাড়ি তার্ন বাপের বাড়ি ना।
তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।
অবশেষ্ে আগ্নেয়গিরির মুত্খ ছিপি দিয়ে মজ্গিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝঢে পারে না এরপর কী করবে। হ্ঠাৎ


দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ত করেও যে সতর্কতার ঞ্ণণা হারায়নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপার্রটা আদ্যোপাষ্ত সে ভেবে দেখতে চায়।
যাবার সময় একটি কথা বলে মভ্রিদ,
-ఆই দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।
অর্থাৎ তার্র মনে পর্বত্্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হরে। ब্যাপারটা আদ্দ্যাপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।
পর্রদিন সকালে কোরান-পাঠ খত্যম করে মজিদ অন্দরে এসে দেথ্েে, দরজার চৌকাঠের ওপর স্লুদ্র ঘোলাটে

 টান কর্রে যাবার পথ্থ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।
এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক কর্রে। মেছোয়াক করততে কর্রতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে
 আাশে-পাশে, ওপরে-নিচে। ঘমতে ঘষতে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো পুথু অমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে পোসল করেরে আসে।
একদু পরে একটা নিচ্মে ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোথে একবার তাকায় বউ-এরর পানে। মনে হয়, ঘোনাটে আয়নায় নিজের্ই প্রতিচ্ছবি দেথ্যে চকচক করে মেয়েটির্র চোখ। সে-চোথ্খ বিদ্দুমাত্র খোদার ভয় নেইই-মানুষ্ের ভয় তো দূর্রের্ন কথা।
 দাঁড়ায়। দ্রজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুনঘাটট যেমন থাক থাক করে কাটা নার্রকেন গাছ্রে খঁড়ি থাকে, ত্মেনি এটা đঁড়ি বসান্না। তারই নিচের ধাপে পা রেবে মজিদ আবার ఖুথু কেলে, তার্রপর বলে,

 মজিদ বলে চলে,
-তোমার বাপ-यা দেছি বড় জাহেল কিছ্হিমের মানুষ । তোমার্রে কিছু শিক্কা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তার্রাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?
জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি কর্হহ, তা কি শজ্ত ऊ্তনার কাম জানোনি, ক্যামনে ক্যলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজ্জথের আগরে কি ডরাও না? अমিলা পূর্ববৎ নীর্রব। কেবল چীরে-ধীরে কাঠের মডো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।
-তা ছাড়া, এই কথা সর্বদা ঢৈয়ান র্রাথিও বে, যার্র-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর্ন মাজার্রপাক্কর ছায়ায় শীত্ল, এইখানে তানার রুহের দোয়া মানুষের শাস্ভি দেয়, সুখ দেয়। তানার দিলে গোস্বা আハে এমন কাম কোন্নো দিন কর্নিও না।
তার্রপর আরেকবার সশব্দে থুण্ম কেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রজনা হয় ।
জমিলা তেমনি বসে থকে। ভক্কিত তের্মনি সতক্ক, কান খাড়া কর্নে রাখা সশক্কিত হর্মিচের মতো। তারপর হঠাৎ


 বিশ্কারিত হয়, দাউ-দাট করা শিখার্ন মরো সে দীর্ঘ হর্যে ওঠঠ।

সেদিন বাদ-মগরেব শির্রনি চড়ান্নো হবে। बে-দিন শির্রন চড়ানো হবে বলেে মজ্িিদ ঘোষণা করে সেদিন সকান্ থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মসলা পাঠাতে ऊরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে র্মিমা তা দিত্যে থিতুড়ি রাঁষে। অन्দরের উঠানে সেদিন কাটা দूনায় ব্যাপার্রীর বড় বড় ডেকৃচ্চিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির্র হয়। জিকির্রের পর্র খাওয়া-দাওয়া।
মজ্জিদ পুকুরঘাট থেকে ফির্রে এনে প্রথম চাল-ডান-মসলা এ্রন ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই 豸ুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চান-ডাল-মসলা আসতে থাকে। অপরাক্রের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-ছূলা গনগন করে উঠবে আাখেনে।
মগর্রেবের পর্ন লোকেরা এসে বাইর্রেন্গ ঘরে জমতে নাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তা ছাড়া আথর্রবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপালশ রাখা হলো দুটো দীর্ঘ

 পর্যষ্ত। আর মাथায় পর্নেছে আাধা পাগড়ি, পেছনন-দিকটায় তার বিঘত খান্নক লেজ।
 মতো। কারণ লোকেরা তখন পর্স্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিষ্ট এই
 করেছে, উঠতে-নাবতে ঔরু করেছে।

 লক্ষ্যের অবস্থান সম্পকেে একটা নিরুদ্দিহ্ম বিশ্বাস।
 মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকশ্বরূপ जটুট জমাট পাথরে নীরনর, নিশল।


 তান্ন অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর্ন থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিচ্র আওয়াজ্জ
 সমস্ত কিছू মুছে নিশিহ্ হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ জার ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বুলে ছারখার হয়ে যাবে।

অन্দরে উঠান্ মজ্িদ নিজ্রের হাতে যে-শির্নি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক কর্নার ভার র্হিমা-জমিনার্ ওপর্ন। চাঁদহীন রাতত ঘন অক্ধকার্রের গাচ্য় বিরাট মুলা গনগন কর্রে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহ্-িমিষ্ঠি গক্ধ্র ভুরভুর করে।
 কর্নতে পাড়ার্র মেফ়্েরা যারা এসেছে তারা অশশীীীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ্জ করে। ধোয়া-পাকলা করে, नাকড়ি ফাড়ে, কিন্ট কथা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আলে জিক্কিক্রের । ডেকচিত্তে বলক-আসা দেথ্ জ্জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোন্ন। সে-ঢেট যখন ক্রমশ একটা অবক্ত-্য উত্তাল ঋড়ে পর্রিণত হয় তখन একসময়ে হঠাৎ কেমন বির্চলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেট তাকে আচম্বিতে এবং অত্যষ্ত রূঢ়ডাবে আঘাত করে। তারপর আঘাত্তের পর আঘাত আসতত থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে! বানু তীরে যুগयুগ আঘাত পাওয়া শজ্-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে শিঠ সোজ্জা করে বসে, তার্রপর
 তাকে কিন্g কানের পাশে গৌঁজা ঘোমটায় অাবৃত মাথাটি নিশত় : চোখ তার্র বাক্পের মতো ভাসে। পানিতে ডুবঢে পাকা মানুষের্র মতো যুখ তুল্ে আাবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেশে সে র্হিমাকে ডাকে,

র্রহিমা শোনে কি শোনে না। সে ফির্রে তাকায়ও না, উন্ত্নও দেয় না। এদিকে ঢেউর্যের্ন পর্র আান্নও তেউ আসে,


 এবার ভেঙে যাবে জনমানব-ঘর্রবসতি, মানুভের আশা-ভর্রসা।

-বুবু!
এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়। তার চఆড়া দেহটি শান্ত দিন্নের নদীর্র মঢো বিষ্থৃত আর নিষ্তরন। উজ্ট্রুল চোখ
 जবশেশে কিহू বলে না। তান্নপর্ন সে দ্রুত পাা়্ে হাঁটত্ত থাকে উঠান পেরিয়ে বাইর্রের দিকে।
জিকির কর্রতে কর্তত মষ্জিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েডে। এ হয়েই থাকে। তবু নোকেরা তাকে নিয়ে বাস্ত হয়ে পডড় । কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আఆয়াজ্জ হা-হা করে আফসোস করে, কেউ-বা এ হটসোলের সুযোপে
 স্থিন্যতায় উজ্জ্গল হয়্যে থাকে।
ऐঠাৎ একটা লোকের্ন নজ্র বাইর্রের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্ত বাইরে গাছতলার দিকে তাকিক্যে সে মুহূর্ত্ স্ছিন হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিयালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয্যে, মাথায় ঘোমটা নেই। লে আার দৃষ্টি কেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেথে । তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অক্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাদের্র মতো র্হহ্য্যময় মনে হয়।
শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হ্য। ধীরে ধীরে সে উঠে বসে তারপর ঢোখ্থ অর্থইীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে जাকায়। একসময়ে সেও দেতে মেয়েটিকে। সে ঢাকায়, তারপর্র বিমূए হয়ে যায় । বিমূছ়ত্তা কাটল্েে দপ্ কর্রে জ্রেে এঠে চোখ।
অবশেखে কী কর্রে যেন মজ্জিদ সরনন কণ্ঠে হাসে। সকল্লের্র দিকে চেয়ে বমে,
-পাগ্সি ঝিটা। এবটু থেকে আবার বজে, নঢুন বিবির্ন বাড়ির স্লোক, ঢার্ন সন্গে আসছছ।
তারপর হাততালি দিয়ে উম গলায় মভিদ হौকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখন্নে হাসির্ন র্রেখা, কিম্ট সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ কর্নে জ্বৈলে।
হয়ত তার চোখৈর জাঋনের হ্কা লেকেই ঘোর ভাঙে জমিলার । হঠাৎ সে ভ্তেরের দিকে চলত্ত থাকে, তারপর্র শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হর্যে যায়।






-बাই সকল, आমান্র মালুম হইত্ছে কোন্নো কারণে জাপনায়া বেচাইন আছ্ন। कী ঢার কারণ?



 চ্দপাপ।
 অদ্দরে-বাইরে আসা-यাध়া করে। এবার ঋাি বর্তন নিয়ে আসে তেত্রে।

 চাপা কর্কশ গলায় থ্রশ্ন করে,

- पर दे?
 এদিক্কে আরেনি। অাভ্য র্রহিমা বলে,
-বোধ হয় ঘুমাইচ্র।
দাঁত কিড়মিড় করে এবার্র মজ্জিদ বলে,
-৫ ব্য একদম বাইরে চইলা ণেল, দেখলা না ঢूমি?

পো্ন গালে হাত দিয্যে প্রশ্ন করে,
-হে বাইরে গেছিন?

- 

ঢার্রপন্ন হনহনিয্যে ডেতর্রে চনে যায়।







 याबে।




-বিবি, কার্রে বিয়া কন্নলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিহানি?




 সে তার घর্রে "ুঁण ।
 সে রহিমাকে বলে,






 অनिফ্যে যায়, তার্পপর ডুরে যায় ঢোে্ের আাড়ালে।

 याইবनि সব।
 এমন সময় মজ্জিদ ফির্রে আল্স বাইর্রে থেকে। এ-সমভ্যে সে বাইল্রেই থাকে। ফজর্রেন নামাজ্ পড়েই সোজা ভ্তের্রে চলে এসেহে।






জমিনা আগালোড়া মাথা নিমু করে শোনে। তার চোথ্থের পাতাটি পর্যত্ত একবার্ন নঢ়ে না। তার দিকে কয়েক মুহৃর্চ চেয়ে থেকে মজিদ একইু রুস্ব গলায় প্রশ্ন করে， －巨ूছ नि কী কইলাম？
কোন্নে উত্তর আলে না জমিলার কাছ থেকে। णাঁর নির্বাক মুথ্থে পান্ন কতত্ষণণ চেফ়ে থেকে মজ্রিদের মাথায়
 －দেখ বিবি，आমার্রে র্রাগাইও না। কাইন যে কামটা কন্যছ তার পরেও আiি ছুপচাপ আছি এই কারণে যে， আমার শরীীনটা বড়ইই দয়ার। কিন্g বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।
কোন্নে উত্ত্র পাবে না জেনেও আবার্র কত্মণ চুপ কর্রে থাকে মজিদ। ঢার্রপর 心্রোধ সংযত করে বলে， －তুমি জাইজ রাইতে তার্যাবি নামাজ্জ পড়বা। তার্রপর মাজার্র গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার্র নাম
 তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন，সব দেথেন।
ত্রারপর্ন মজ্দিদ একটা গল্প বলে। বনে যে，একবার র্রাত্তে এশার নামাজ্েে পর্ন সে গেছে মাজার ঘরে। কখন
 তার，যেন দূর ङগ্গলে শত－সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে । বাইরে কী একটা এাওয়াজ হচ্ছে ভ্তে সে ঘর ছেদ্ডে বেরুতেই মূহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেন। বড় বিস্মিত হলো সে，ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝেে কতছ্ষণ হতভর্মের মঢো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একাু পরে সে যখন ফের্র প্রবেশ কন্নন মাজার－ঘরে তখন শোনে আবার্ন সেই শত্তহস্ম সিংহেন্ন ভয়াবহ গর্জন। कী গর্জন，খনে র্ক্ত তার্ন পানি হয়ে গেেল ভয়ে। আবার্ন বাইর্রে গেল，আবার এল ভ্ত্রে। প্রত্যেকবারইই একই ব্যাপার। শেচে কী কর্রে ধেয়াল হুলো ঘে，অভ্রু নেই তার， নাপাক শরীরে পাক মাজার－ঘরে সে ছুকেছে। ছুটে গিভ্যে মজ্জিদ তালাবে অজু বানিয়ে এল। এ্রবার যথন সে
 মজিদ।
গब্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে এ সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বনেছে বনে মনে－মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক， জমিলার মুখ্রে দিকে চেয়ে মজ্রেেের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাত্ও একবার মুখ চুলে তাকায়নি সে মাজার পাকের গল্পটা জনে চোথ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোথ্থে কেমন ভীতির ছায়া । বাইর্রে অাঁট গান্ভীর্য বজায় রাখলেఆ মন্ন－মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পার্রে না। जে বোঝে，তার শ্রম সার্থক হবে，তার শিশ্ষা ব্যর্থ হবে না।
－তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তার্রাবির，আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।
জমিলা ততক্কণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথ্যার কোন্না উত্তর দেয় না।
जারাবিই হোক আর্ন यাই হোক，সে－ব্াাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। घর্রসংসারের্ন কাজ লেষ কর্রে র্হিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি দেত্থে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। घরে মজিদ হুঁকায় দম দেয়। আওয়াজ ওনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে ওঠেছে। রহহিমা অজ্রু বানিয়ে এসেছছ，সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তার্রপর পা টিপতে হরেে কিনা এ－কথা জানার্র অজুহাতে মভিদের কাছ్ গিয়ে আাভাসে－ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ কর্রে। টత্তরে মজিদ ঘন－ঘন ছঁকায় টান মারে， আার্ন চোখটা পিটপিট কর্নে জাজ্মসচেতনতায়।
 তার চামড়া। কিন্ট গভীর ভক্তিভরে সে পা টেপে র্হিমা，ঘুণধরা হাড়়ের মধ্যে যে－ব্যথার রস টনট্ন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই কর্রে মজিদ। ছঁকায় তেজ্জ কম্ম এসেদে, তবু টেনে চতে। কানটা ఆধার্ন। নীর্রবতার মর্যে ওঘন্র হতে থেকে থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঋকার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে ঝংকান্র।
 চলে যায়। মজিদের চোথে একটু তন্দ্রার মতো ভাব নাম্ । একটু পর্রে সহসা চমরে জেগে ওঠঠে সে কান খাড়া করে। ৩ ধারে পরিপ্পূর্ণ নীর্নবতা : সে নীর্ববতার গায়ে আর মুড়িন্র চিকন আওয়াজ্জ নেই।
थীরে چীরে মজিদ ওঠে। ও ঘরে গিক়্ে দেথ্রে জায়নামাজ্জে ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে জাছে। এখুনি উঠবে-এই অপেক্মায় কয়েক মুহুর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজ্দিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।
ব্যাপারটা বুঝ্তে এক মুহুর্ত বিলম্ব হয় नা মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিত্যে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দসু্রর মতো আচ্মকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের্র মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।
 মাথাকে উত্ত্ত করত্তে থাকে। নামাজ পড়তে পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্প্ট। মনে নিদার্নণ ভয় থাকল্েে মানুষ্বের ঘুম জাসতে পারে না কথ্ো। এবং এত করেఆ যার মনে ভয় হয় নাই, তকেই এবার্ম ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রততপদে এগিয়ে গিয়্যে সেদিনকার মরো এক হাত ধরে হঁাচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে ওঠে তাকায় মষ্রিদের পান্ন। প্রথমে চোথে জাগে ভীতি, তার্রপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।
 একটট চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেষ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।
-তোমার এত দুঃসাহ্স? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? ঢোমার দিলে একদ্ ভয়্যডর হইইব না?
জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে ুরু করে। ভয়ে নয় ক্রেবে। গোলমাল তন্ন রহহিমা পাশের বিছানা পেকে

 ত্রোধের ইগ্গিত। ক্ৰ আর্র বলবে র্রহিমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার্ন মতো কাঁপে না। বাক্যবাণ निফল দেথে আর্রেকটা হাঁচককা টান দেয় মষ্মিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিত্যে দাঁড় করাতত বেগ পেতে হয় না। বর্প কিছু বুবে ఆঠবার আপেই জমিলা সুস্থির
 তাকাল। इয়ত ব্যথা পেয়েছে। কিন্ভ ব্যথার স্থান খধ্রু দেখন। जাতে হাত বুলাল না। বুলাবার্র ইচ্ছে থাকনেఆ অবসর পেन না। কারণ আরেকটা ঘ্যাচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।
উঠানটা তখনো পপরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা ऐঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে। মজ্জিদ তাকে মাজারে নিফ়় যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মভিদ আগেই বনেছিল, এবং সেই থেকে একটা
 বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টটা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।
 সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজ্রের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষো করতে লাগল। অনেক চেষ্টা

কর্রেও হাত যখন ছাড়াতে পার্ল না তখন সে অা্ফূ একটা কাঙ্ কর্রে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের রুকের কাছে এসে পিচ কর্রে তার মুত্থ থুथু নিক্ষেপ কর্রল।
পেছদে－পেছনে ত্রহিমা আার্সছিম কস্প্পত বুক নিয়ে। আবছা অক্ধকার্নে ব্যাপারটা ঠিক ধরততে পারমম্ন না；এও
 শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে র্নইল।
মজ্জিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে । জমিলা এমন একটি কাজ করেরে যা কখন্নো স্বহ্নেও ডাবতে পারেনি কেউ কন্নতে

 जশ্রা কেউ দেখাতে পার্রে সে－কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।
হঠাৎ অ尺্ধকার ভেদ করে মজ্iিদ রহিমার পান্নে তাকালো，তাকিত়্ে অা্ভ্ত গলায় বলল，
－হে আমার মুথ্থে থুথু দিল！
একাু পর্নে অঞ্ধকার থেকে তীক্ককর্ঠে আর্তনাদ কর্রে উঠল রহিমা，
－কী করলা বইন ঢুমি，কী কর্সলা।



 তার ডান হাত্রে বহ্রকঠিন মুঠার্র মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে পেছ্ছ；সে－হাত ছাড়ির্যে নেবার আার নেষ্ঠা
 দেত্থে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলো না；সে নিজ্েের বজ্র্রयুষ্টিকে আরুও কঠিনতর করে তুলল। তার্রপর হঠাৎ দू－পা এগিক্যে এসে এক নিচ্মেযে তাকে পौৗজাকোল করে শুন্যে তুলে আবার দ্রুত্পায়্যে হাঁট্তে बাগল বাইর্রের দিকে। जেবেছিল，হাত－পা ছোড়াডুড়ি ক্রবে জমিলা，কিন্ট তার ক্লুদ্র অপরিণত দেহটা নেত্র্যে পঢ়ে খাকলো মজ্দিদের্র অর্ধচক্রাকারর প্রসার্রিত দুই বাহ্তত। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তাব্রার ねলকানির মতো এক মুহৃহ্ত্রেন জন্য মজ্টিদের মনে ঝলকে ওঠঠ একটা আকুলতা；তা তাকে তার্ বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিম্পেষিত্ কর্রে ফেল্লবার। কিন্ভ সে－－্কুদ্র লতার্ন মতো মেয়েটির প্রতিই তয়াটা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসত্র হলো না। এখন গা－ঢ্তেনে নিন্তেজ হয়ে থাকন্নে কী হরে বিষাত্ত সাংকে দিয়ে কিছু বিশ্াস নেই।
জমিলাকে সোজা মাজার－ঘরে নির্যে ধপাস করে তার্র পদপ্রান্তে বসিত্যে দিল মজ্রিদ। ঘর অক্ধকার্ন। বাইরে থেকে আকাশের্ন যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাট্টেইই কেবল রেখায়িত করে রাথে，এখানে সে आল্গো পৌঁঘায় না। এখানে যেন মৃত্যুর অার ভিন্ন অপর্রিচিত দুনিয়ার অঞ্ধকান্ন；সে－অж্ধকার্নে সূর্य নেই，
 চোৰে দৃষ্টিন জন্য থ্যে－তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাে অঙ্ধকার্রেন এ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোত্থ। কিন্g সে দেন্ধে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের্ন সামন্ন অন্ধকার্ইই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়়ছছ，
তান্নপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠঠ। অজूুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভ্ন্ন সুর্নে মজ্জিদ দোয়া－দরুদ পড়তত খরু করে। বাইরে আকাশ নীর্বব，কিষ্ঠু ওর কচ্ঠে জ্েেেে ওঠঠে দুনিয়ার্ন যত অশাষ্তি আর্র ময্রণভীতি，সর্বনাশা ধ্নংস থ্থেক বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।


 সে কী ধার। অन्ধকারকে যেন চিড়চিড়ি করে দু-ফাঁক করে দিল। সভয়ে চমকে ওঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজ্রিদের কষ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর্র ঝড়ের মুথ্থ পড়া কুদ্রপল্মবের মডো ঘূর্ণায়মান তার অশান্ত উদ্র্রান্ত চোখ।
একটু পরে হঠাৎ জমিনা আর্তনাদ করে উঠন। আওয়াজ্টা জোরান্লে নয়, কারাণ একটা প্রচণ ভীতি তার গনা
 দিক পর্রিবর্তন আজে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বজ্েে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।
 উদ্দামতার্র জন্য নিঃশ্শাস खেলবার যো নাই, সে ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঞে পথ বন্ধ হায়ে গেছে। একাঁ দূরে থ্থোলা দর্রজা, তার্রপর অধ্ধকার আর ঢার্রাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার টপায় নাই। জমিলাকে বসিত্যে কিছুদ্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বক্ধ করেে মজিদ। এই সময় সে বলে,
 দুनिয়ার মানুষরা যেমন आমারে ভয় করে শ্বা করে, ত্মেনি ভয় করে, শ্রদ্ঘা করেে অন্য দুনিয়ার জিন-পর্রিরা। जামার মনে হইঢ্ছে, তোমার ওপর কারও আছর আছে। না হইললে মাজার্রপাকের কোলে বইসাও তোমার চোেে এখনো পানি আইন না কেন, কেন ঢোমার দিলে একদু পাশোনিন্র ভাব জাগল না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আঋুনের মতো অসহ্য লাপতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা গুঁটির সজে জমিলার কোমর বাঁষল। মাঝাখানের দঢ়িটা ঢিলা রাখল, যাত্ত সে মাজার্রের পাণেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাधয়া জমিলার্র দিকেকে শান্ত দৃষ্টিত্তে তাক্য়ে বননন,
-তোমার্র জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছ্যি তার জন্য দিলে কষ্ঠ হইত্তে। কিন্ঠ মানুবের কোঁড়া ইইলে সে-কেঁঁড়া ধারাললা ছুর্রি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছ্ন ইইলে বেত দিয়া চাবকাইচে হয়, চোথে মরিচ দিতে হয়। কিস্ট তোমার্র আমি এইসব কর্নুম না। কান্রণ মাজান্রপাকের্র কাছে রাত্র এক পহর থাকনে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর্ন শয়তানি নাই।

 তাকিয়ে থেকে সে গলা টচিট্যে বলল,
-ঝাপটা দিয়া গোলাম। কিষ্ট তুমি মুপ কইইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছ্ছ জার তানার্ন কাছে মাক চাও।
চারপর সে ঝাপ দিয়ে চছে গেল।
ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা । মজিদকে দেথে সে অস্ৰুট কন্ঠে প্রশ্ন কর্গল, -হে কই?
-মাজারে। ওর ఆপর আছর আছে। মাজারে কিছুম্ষণ থাকুেে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব হে-জিন।
-ও जয় পাইব না?
হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজ্জিদ। বিস্মিত হর্য় বলল,
-কী যে কও তুমি বিবি? মাজ্জারপাকের কাহে থাকলে কিসের্র ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, ভে আমার সুখে পর্যত্ত शুথু দিছে।
কর্থাঢা মরে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠন মজিদের। দম খিচে ক্রোষ-সংবর্ণণ করে जে আবার বলল, -তুমি ঘরে সিয়া শোও বিবি।
রহহিমা ঘরে চনে গেল। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজ্জন বোধ করন্ না মজিদ।
 একটা তীহ্ষ আর্তনাদ শোনা যাবে-এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশশ্প-প্রায় কর্রে তুন্ন। কিন্ন ওধার্রে কোনো জাওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যুাচা ডেকে উঠছে, আরওও দূর্রে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছছর আাশ্রর্যে শকুনের বাচ্চা নবজ্তত মানবশিষ্টর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অश্ধকারের্ন মধ্যে একটা বাদুড় থেকে থেকে পাক থেয়ে যাচ্ছে। র্রাতটা ঞমোট মেরে আছে, গাছ্রের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপাল্লে ঘাম জমছে বিন্দू বিन্দু।
 সুহুদ नোক যেমন নি‘চল হয়ে বসে থাকে, ত্রেনি বসে थাকে মজিদ, গাছছর পাতার্ন মতো তার্ত নড়চড় নাই। আরও সময় কাটট। এক সময় মজিদ বয়সের দোশে বসে থেকেই একটু আনগোছে বিমিয়ে নেয়, তার্রপর দূর আাকাশে মেঘগর্জন খ্তনে চমকে ওঠঠ চোখ মেলে তাকায় দিগক্তুর দিকে। বে-রাতত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তর্যল হহ়্ে আসার কথ্ধ সেখানে ঘনীভূত মেঘ্যূপ। থেকে থেকে বিজ্জলি চমকায়, আর্ত শীঘ্র ঝির ঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসত্ত থাকে দক্ষিণ-পচিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঞে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুথ্ে পালকম্পর্চ্ণর মত্রো সে শির্রশিরে শীতত্ত হাওয়া বেশ লাগে এবং সেই আার্রাম্ কয়়েক মুহৃর্ত চোখও বোজে সে। কिद्ध কাन খাড়া হয়ে ওঠার সাথ্থ সাথ্থে চোখটাজ তার খুন্ন যায়। সে দেখে না কিছू শোনেও না কিছू। মেঘ দেখা সারা, এবার সে ওনতু চায়। কিন্নু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবত।
 आসতত থাকা ঘনকাল্লো মেমের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমষ্যে বহহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুর্রে যায়। এর দিকে মজিদ তাকায়ও না এক্বার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছছ-ফিিরছে এ-কথ্যা জ্জিজ্ঞাসা কববার্ কোনো তাগিদ বোধ কর্রে না। তার্ন মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থির্নতা, অপেশক্শ থাকনেও এবং সে অপেক্মন যুপ ব্যাথী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেথে।
মেঘগর্জন নিকটত্র হয়। এ এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় ঢখন সারা দুনিয়া ঝনলে ওঠঠ সাদা হায়ে যায়। কয়েক
 আকাশ দেথে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তার্পপর প্যাচার্র মত্তা মুথ গোমড়া কর্নে তাকিত্য় থাকে অন্ধকারের পানে। সে অক্ধকারে তবু চোখ পিটপিট কর্নে, আশায় আর্র আকাজ্ফকায়। সে-আশা-আকাজ্ৰ অা অসসর উপভভাগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট কর্রে আর পুনর্বার বিদ্মুৎ চমকান্নার্ন অপ্কক্ষায় থাকে। থোদার কুদর্তত প্রকৃতিন্র লীলা দেখবার জ্ন্jই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়ত-বা সে এবাদত করে। এবাদত্তের রকু্মের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাধ একরকম এবাদত।
আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অন্নে~্শণ থমথম করে। র্রাত্র কাঢি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার্র মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ఆঠঠ না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই


जারপর হঠাৎ ঝড় আলে। দেখঢে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার্ ঝাপটায়
 আর্ন দের্নি নয়, ওধার্রে মেঘের্র আড়ালে প্রতাত হয়েছছ। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অত্তি পবিত্র তার্র বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দूষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে রাতের শেষ; নতুন দিনের তরু। মজিদের্র কণ্ঠে গানের মতো
 কুর্ৎসিত ভয়াবহ অभ্ধকার্গ মুঢছ নিচিচিহ্ কর্রে দেয়, সে-অক্ধকার্রেন শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাদ巨 হে খোদা, রে প্রভাত্ত্ন মালিক। আমি বাঁচ্তে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তান্নর মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, ছে দিনাদির অধিকারী।
এদিকে প্রজাতের বাহ্যিক লদ্ষণ দেখা যায় না। ঋড়ের পর্রে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মরো সে বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাট্টে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজ্জিদের ঢেট-তোলা টিন্নের্গ ছাদে যখন পথ্রষ্ট উ出ার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উট্ঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠঠ বিপদ সংকেত ঔঢ্ন। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে ঔরু করে।
অড়িৎবেলে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিত্রে ওধার্নে তাকিক্যে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি उরু হইছে!
পরিষ্কার প্রভাত্ত অপেক্ষায় রহহিমা গাল্লে হাত দিয়ে চুপচাপ বর্সেছিল। সে কোন্ো উত্তর দেয় না। মজিদ जারেকাু এগিয়ে यায়, তাব্রপর আবার উৎকর্ধিতত গলায় বচে,
-বিবি, শিলাবৃষ্টি িরু হইছে!
রহিমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোথের পানে চেয়ে মনে হয়, সে চোখ যেন জমিলার সেদিনকার

 বেলা হল্েে বাছুর্রধো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়ত আঘাত খেয়ে তয়েও পড়ত, কাদের্র মিঞ্পার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকত্তে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুতে লুরে খেত খোদার ঢিন । কারণ শয়তানকে তাড়াবার্র জন্যুই তো শিনা থোঁড়ে খোদা।
ছেলে-ছোকর্রারা জানন্দ করলেও বয়ক্ক মানুষের মুঈ কালো হর্যে আসে-তা দিন-রাত্রে যथনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর্-কচি ধান ধ্নংস হ্য়ে যায়, শিলার আঘাতে তার্গ শিষ বরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যার্গা দোয়া-দর্রুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুত্েে পড়া নৌকার্ন যাট্রীদের্ন মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথ্র হয়্ বসে থাকে।
 যায়, সর্ষ্রের মত্তে উঠান্ন ছেয়ে যাওয়া শিলা দেথে, তার্রপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চার্নি করে দ্রুতপদে। একসমढ্যে রহহমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,
-কী रইল তোমার? দেখ না, শিলাবৃষ্টি পড়ে!
 রহহিমা অস্থিন হয়ে ওঠে দুস্চিন্তায়, দুটো ভাত অযथা নষ্ঠ হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, মাঠঠ মাঠে কচি নধর

ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ কর্নে থকে। এবং যে রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটন, যার্ন আনুগত্য ঞ্রুবতার্রার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়াল্লে চল্েে যায়, তার্ন কথা বোঝ্ৰ না।
মজ্জিদ আবার্ ওব্ন সামন্ন গিব়্ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কৃ্ধে বলে,
-কী ইইলো তোমার বিবি?
রহিমা হঠাৎ গা বাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিক্ষার গলায় বলে, -ধান मিয়া কী হইইব মানুষ্যে জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আলেন ভিতরে।
 তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্ষন্ত মেঘাবৃত। তটু তা ভেদ করেে একটা ধুসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চার্রারে।
ঝাপটা খুলে মজ্থিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পালে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে ঔয়ে আাছে বলে সে-বুকটা বানকের্ন বুকের মতো সমান মনে হয় ।

 তার্রপ তাকে পাজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় তইইয়ে দিতেই র্রহিমা স্পষ্ঠ কর্ঠে প্রশ্ন করে, -মর্ছছ নাকি?
 না! শেষে কেবল্ন সৎক্ষিন্টভাবে বলে,
-না। একটু থেমে আান্তে বজে, এর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছুন ছাড়ালে এই রকমটা হয়।
সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার্ন কাছে দাঁড়িয়ে রহ্যিযা তাকে চেফ্যে চেট্যে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আরেপের বশ্শ সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাত্ত কর্ক করে। মায়া যেন ছলছ্ল করে জেহে উळ্ঠ হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার रয়ে ওঠ, তার্র কম্পমান আঙ্sুলে সে-বন্যার উচ্ছ্রাস জা巾্গ; তারই আব্বেে বার-বার বুজে আসে চোখ।
মজ্জিদ অদূর্রে বিমূছ হর্যেই দাঁড়িক্যে থাকে। মूহূর্ত্রের মৰ্যে কেয়ামত হরে।
মুহूর্তের মধ্যে মজ্রিদের ভেত্রেও কী ভ্যে একটা ওলট-পালট হর্যে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন
 জন্মবেদনার তীক্স যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্ভ শেষ পর্যন্ত টাল থেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে। গলা কেশে মজ্জিদ বলে, -দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পর্রীশ্ষাক্ষে্র। দয়া-মায়া সকলেরই আঢে। কিন্亏 তা খেন তোমারে আাঁষা না করে।
 অন্নে । কারও মুত্থ কথ্থা নেই। মজ্জিদকে দেথে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে-সব তো গোল! এইবার নিজ্জেই বা थামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?
মজ্জিদের বিন্দ্রি মুখটা বৃষ্টিবর্রা প্রভাত্র ম্ভান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে, -নাফরমানি কর্রিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাv।
 তাই দেথে চেয়ে-চেয়ে। চোথে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন থোদাই সে-চোখ।

## শব্দার্থ $\bullet$ টীকা


 জनসংখ্যার অধ্বি্য বर্ত্রান।


 বে小ারালো इয়েরে।
नलि
द্গাनाময় आশা
शा শૂন্ग
দিনমানষ্ণণের সবুর্র
खঁगिি্র শামিন
ঝিমধ্রা
সर्भिন গত্তিতে

বহश্মিশীী উন্মাত্তত
জানপঘান্ন লোক
দেश্যুত হब़ে
সরতা়্া পাড়
শলোর চেট্যে দুপি বেশি

বাহে মুলুকে
নিরাক পড়া
পেট শূন্য বলে - ধর্মীয় বিদ্যা এবং ধর্মচ্চা চার্যা ক্যুষার্ড মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ত্বব নয়।

- ট ট্তরবন্গ এলাকায়।
- বাতাসহীন নিস্তুব্ধ ুেমাট আবহাওয়া। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ অবস্তার সৃষ্টি হ্য।

| আকাশটা বুঝি চটটের্র |  |
| :---: | :---: |
| মডো চির্রে গেল | －টানিয়ে রাখা চটে কাঁচি চালানোর সাথ্থে সাথে যেমন এক প্রান্ত থেকে অপর্ন প্রান্ত পর্যন্ত একেবার্রে চিরে যায় তেমন অবস্থা বোঝাতে উপমাটি ব্যবহ্পত হয়়ছে। |
| গলুই | －নৌকার সামনের বা পেছুের শক্ত ও সরু অং্শ। |
| চোতে ধারালো দৃষ্টি | －চোথ্থের সূক্ম，কৌতূহ্नী ও অন্তর্ভৌী দৃষ্টি। পানি নিচের মাছের অবস্থান অনুমান করার মতো দৃষ্টি। |
| ধানের ফঁঁকে ফঁঁকে ．．． |  |
| এ́কেবে゙কে চলে | －পাनিত্ত निর্মষ্ঞ্রিত ধানক্ষেত্ত নৌকার এক প্রান্তে চালক খুব সাবঋানী। নৌকা চালানোর সময় যেন কোনোভাবে ঢেট্ট বা শব্দ তৈরি ना হয়। ত্মেনি অপর প্রান্ত জ্রুত－কোঁ হাত্ত দাঁড়িয়ে শিকারি। তার দৃষ্টিকে সাপের্র এ্রেক্বেঁকে ছুটে চলার সজে তুলनা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক উক্কৃত উপমাটি প্রয়োগ করেছ্নে। |
| চোথে তার তেমনি |  |
| শিকার্রির সূচাপ্গ একাপ্রতা | －তাহ্েন্ন－কাচ্দর মাছ ধরহে। কাদ্রর সন্তর্পণে নৌকা চালাচ্ছে। তাহ্রে <br>  তীক্ষুতাসম্পন্ন। ব্যোনেই মাছ থাকুক না কেন－দৃৃষ্টির সূক্মতায় তা চোখ্থ ধরা পড়বেই। |
| मাঁড় বাইছে，．．．পানি নয়，তুলো | －কাদের পেছনে বসে নৌকা চালাচচ্ছ। সামনে তাহের্ন। তার্ন ইশারা মত্ো এতটা সাবধাল，সত্ক ও নিঃশক্কে নৌকা চালাক্ছে সে। ল্থেক এখান্ন পানিকে তুল্নোর সাথ্থ তুলনা করেছেন। পানিতে বা নৌকায় শব্দ হালে মাছ্ পালিয়़ যাবে। এ কারণে শিকার্রিদের অবস্থান এবং বিচরণ নিঃশক্দে এবং সন্তর্পচে হఆয়াই উচিত। তাহের কাদেরের নৌকা যেন পানিত্ত নয়－তুলার উপর দিঁয় চলছে। |
| ক－টা শিষ নড়ঢছ | －খাদ্য গহ্রণের জন্য মাহ ধানগাছ্থ্র পানির মষ্যকার অংশ্শের গায়ে জমে থাকা শেওনায় ঠঠাকর দেয়্য। আবার কখনো বা পানির টপরকার শেওলা বা পানায় চোকর দিত্ থাকে। ধানগাছ্র ড্গা， শেওলা বা পানা নড়ত্তে থাকন্গে শিকারি মাছের অবস্থান বুঝত্তে পারে। |
| আালগোছ্ | －খুব সাবধান্小，আলডোভাবে। |
| কোচ | －মাছ ধরার জন্য নির্ষ巾 পণযোগ্য অत্ত্র। মাথায় তীক্ষ্d শলাকাঔচছ যুক্ত্র্শ্রা বিশেষ। |
|  | －দম বন্ধ হ্তয়া সময় চরম টত্তেনাকর্য মুহ্তৃর্ত। |
| লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে ．．．সা－ঝাক্ | －ধানক্ষেতে পানির মধ্যে মাছেন্গ অবস্থান দেথ্থ তাহের্রের পরবর্তী বিভ্নিন্ন অ্যাকশানননর বিবরণ এখান্ন দেওয়া হয়়েছে। বিলের ভিতর অন্য নৌকার শিকারিরিহা দেখছ巨－তাহের কীভাবে নিঃশক্ষে ডান হাতে কোঁচ তুল্লে বাম হাত্র আঙ্ভুল্গ দিয়ে ইশার্রা কর্রে নৌকার |

চোখ নিমীলিত

কোটরাগত নিমীলিত সে
চোথে একটুও কম্পন নেই

এভাবেই মজ্রিদের্র প্রবেশ ... নাট্টেক্রইই পক্মপাত্টী

অবস্থান, সামনে-পেছন্নে-ডাইনে-বায়ে নির্দৌ করছে। অবশেশে শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে অতি দ্রংত এবং জোরালোভাবে, সা-ঝাক্ শক্দে কোঁচ নিক্ষেপ করেছে।

- চোঋ বোজা। মোনাজাত বা প্রার্থনার সময় একাপ্রতার জন্য চোখ বন্ধ রাখা হয়।
- দেবে যাওয়া বহ্ধ চোখ দুটির্গ মধ্যে কোন্না দ্বিধা, ভয় বা কম্পন নেই। নেই মিথ্যে বলার অপরাষবোষ। মানসিকভাবে সে খুব সাহ্সী।
- চেনা নেই, জানা নেই; একটাঁ গ্রাম্ম হঠাৎ কর্রে দুকে একটি অসাধারণ অভিনয়্র অর্ধশিক্সিত ৩ অশিক্कিত মানুমকে আকৃষ্ট কর্রে ফেলে আগান্তুক মজ্জিদ। অপর্রিচিত মানুষ দেত্থ ছেলে বৃদ্ধ সবাই কৌতূহনী হয়ে ওঠ১। আর এই কৌতূহলকে কাজে লাগায় মজিদ। ঢার আদব-কায়দা অভিনয়, গ্রামের্থ সাধারণ মানুমের আগ্যহ সবকিছুকে কিছুটা ব্যাহাত্যকভাবেই উপস্থাপন করেছেন লেখক।
নবাগত লোকটটির কোটরাগত চোথে আখন

জাহেল
বেএচেম
আনপাড়হ্
বেচাইন
চড়াই-উতরাই ভাব
চিকনাই
এখানে ধানক্ষকে ...
আাকাশ্শ ভাসে না

- শীর্ণকায় মজ্রিদের্র দেবে যাওয়া চোথ্থ আা্খে। অসাধার্রণ অভ্ভিনয়।
 তখनই সে যে বিশাল মিথ্যাট্টেকে প্রতিষ্ঠিত কর্রবে তার্ন পূর্ব মুহূহ্ত্রের
 অন্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এক উীতিক্র পর্রিবেশ ঢৈব্রি করে।
- অজ্ঞ। মূর্খ। নির্বোধ।
- বিদ্যাইীন। লেেখাপড়া জানে না এমন লোক।
- যাদ্রের পড়াশ্শোনা জ্ঞান নেই এমন লোক।
- অস্থিন। টতनা।
- অम्शिরতর্জনিত ऊষ্ষতা, ক্চান্তির্র জাব।
- উজ্জ্ধে। नাবণ্যময় চেহার্木া।
- যে স্থানের বর্ণনা দেওয়া হ্র্যেছে সেখানকার্গ মানুষ জমি-জমায় আবাদ করে- কসল खলিয়ে ভালোই আছে কিম্ম তাদের অস্তরে পোদার প্রতি আগ্রহ বা অনুভ্রাগের অভাব আছছ।
 এলাকা ছেড়েছে সে। মহর্মতনগরে এরে সেখানকার্র মানুষকে

|  |  ন্নেখক তাকে সাংঘাতিক বা ভয়ংকর ‘খেলার’ সাতথ তুলনা করেছেন । यদি কখনো এই মিথ্যার রহ্য্য উন্মোচিত হুয়ে যায় তখন <br>  এ মন্তব্য করেছেন । |
| :---: | :---: |
| জমায়েত্রের অষোবদন চেহারা | - মজ্গিদ যথন মিষ্যা মোদাচ্ছের পিরের মাজারের কथা বলে উপস্থিত গামবাসীকে গালাগাল্নি কর্রছিল ত্থন তাদদর ত্ততরে একটা অপরাষবোধ কাজ কর্নছিল। সত্যিইই তারা পিরের মাজারকে এরকম অयত্স অবহেলায়্য ফেদ্লে র্রেথেছছে? এ কারণ্ণ তাদের অপরাथী মুঈ निएू হয়ে আছ巨- চেছোরায় প্রকাশ পেয়েছে নজ্জা মিশ্রিত जপরাষবোধ। |
| সালू <br> মাছের্র পিঠের মডো | - এক র্রকম লাল সুতি কাপড়। <br>  মাঝখানটাও ত্রেনি উম । |
| বতোর দিন্ন | - জমিতে বীজ বপন বা ফসল বোনার্ন এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়। |
| মগরা মগরা ধান <br> হাড় বের করা দিনের কথা | - প্রুর্র ধান। গোলা বা মোড়া ভর্তি ধান। <br> - প্রচণ অভাবের দিনের কথা। না খেতে পেয়ে অপুষ্টি অনাহার্রে ফ্রিষ্ট মানুষের বুকের প্জজরের্র হাড় জেকে ওঠে। এ র্রকম অবম্থার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছেছ |
| বেওয়া | - বিथবা। |
| রা নেই | - কथা বা আふয়াজ নেই। |
| মাটি-এ্র গোস্বা কর্রে | - মাটি রাগ করে। |
| ক্বরে আজ্জাব হৃইব | - কবরে শাস্তি হরে। |
| বেগানা গলা সীসার মতো অবশেষ্ে | - অनाত্భীয়। |
| লজ্জা আসে রহ্মিার সারা দেহে | - সীসা একটি কঠিন ধাত্ব পদার্থ। আখুনে পোড়ালে তা গল্লে যায় <br>  মজ্জিদের উপদেশ বাণী লোনার পর লজ্জা রহ্মিার সমষ্ট শরীরে ৫ই রূপ ছছ্ডিয়ে পড়ে। এটি একটী উপমা। |
| গ্রামের नোকেরা ব্যে |  |
| রহহমারই অন্য সংক্করণ | - রহিমা মজ্জিদের ঙ্ত্রী। তার অনুগত ৫ বাধ্য। মজিদের ভয়ে সে ভীডও। মজ্জিদের চোথের ভামা বোঝে সে। ঢাছাড়া সে ধর্মভীরু। প্রানের মানুষশুলোও তারই মডো একই র্রকম ধর্মভীরু ও মজ্জিদের প্রতি অনুগত। |

আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাপ্ডা উঁচিয়ে রাখবার

মাটির এনো খাবড়া দলাঋ্গো

সিপাইর খজিত ছ্নিন্ন দেহের একতান্গ অর্থসীন মাংসের্ন মত্তা জমি

র্রুঠজ্জমি
শূন্য जাকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল रুয়ে জ্রুলেপুড্ডে মরে

নধর নধর
কোঁদে কোঁদে পানি তোলে
মাটির তৃষ্ণায় তাদের্র
অন্তর च＂चै। কর্নে


তাপড়া
গাঁট্টাগোস্টা
শ্যেন দৃষ্টি
－জমিন্ন মানিকানা সংত্রোন্ত ধারণা। গামে যে যত বেশি জমির মান্নিক， সে তত্ত বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। এই মালিকানার্র মর্यাদাকে
 রয়েছে বে বৈষয়িক অহমিকা ঢাকে লেখক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ পেকে ভুয়ো বা আমার বজ্ে অভ্ভিহিত করেছেন।
－মটির ঢেলা，কোদাল দিয়ে কোপানো বা লাঙ্ল দিয়ে চাষ কন্নার্ন পর মাটির যে ছোট ছোট খন্ড তৈর্রি হয়।
－জমি নিয়ে মানুযে মানুষে বিবাদ হয়，হানাহানি，ঝগড়া，বিবাদ， মারামারি এমন কি রঞ্তারক্ওিও হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো সৈনিকের্র অর্थহীন খব্ভিত দেহেন্ন মাংসপিক্রে সাে জমি নিয়ে এই বিবাদ বিসংবাদের অথহীনতকে তুলনা কর্রা হয়েছে। এটি একটি উপমা।
－অनूर्বর ভূমি নিষ্ধना জমি।
－মেঘ বৃষ্টিবিিীন নীল আকাশকে কেমন উনুক্ত－ন্যাংটো মনে হয়। রোদের তাপদাক্হ মাঠ－প্রান্তরের মাটি ফ্টেটে চৌচির। বৃষ্টি আার মেঘ শূन্যতায় আকাশকেই মনে হয় শূन্য। তার নীলের ভেতর মৃত্যু যন্বণা ছাড়া আর কিছু নেই যেন।
－কমनीয়，সর্रস ఆ নবীন।
－বিশেষ এক ধর্ননের পার্র্র এবং গ্রাম্য পদ্ধতিতে জমিতে সেচ দেওয়া।
－কৃষক শ্রম দিত্যে মেষা－মনন দিঢ্যে，স্বপ্ন নিয়ে মাঠঠ ফসল ফলায়। ফ্সল ফলান্নোর এক পর্যায়ে মাঠঠ পানি দিতে হয়। পানিন্ন অভাবে চার্木াগাছ 欠কির্যে যায়－হনুদ হয়ে মার্রা যায়，মাটি খক হয়ে মাঠ ফেটট যায়। এ অবস্থা দ্দে কৃষকের্গ বুক ক্টেটে যায় অষ্ঞাनা শ平ায়।
－অমাবস্যার দুইদিন পর্রের চাঁদ－ব্বিতীয়ান্ন চাঁদ। নতুন అঠা এই চাঁদের আকৃতি বাঁকা কাস্তের্ন মজো। যে কান্যে হাত্তে কৃষক মাঠেন্ন ধান কাটে আর্ন মনের আনন্দে গান ধরে।
－বলিষ্ঠ লম্ষা－চఆড়া।

－বাজর্পাখি বা শিকারি পাখির মতো দৃষ্টি।

ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে
... অবজ্ঞা কর্রে যেন

রিজ্জিক দেনেఆয়ালা
বুত পূজার্রী
নছ্হি্ত
খ্তম পড়াবার্ন

কन्नমা

মুরুস্ఘু
আআসিপারা

মক্ত

জ্রুम্মাবার

রা নেইই
তারস্থর
ধামড়া
মারুহ্ক
রুহ
মহা তমিয়া
রহহ্যত
মఆত

- মহ্ব্বতনগর্রর মানুষের অকৃত্রিম হাসি, অনাবিল আনন্দ মজ্গিদকে কর্রে তোলে ভীত্তসন্তষ্ত। গ্রাযের মানুষ যमি ফসনের্র মাধ্যর্ম সচ্ছলতা অর্জন করে ফেলে তাহ্লে তাদের মনে খোদার প্রতি আনুগত্য কমে যাবে - কম্মে যানে মজিদের প্রতি নির্ভরশীীলতা। মজ্জিদ ত্তো চায় গ্রানমর মানুষ অভাব অনটনে থাকুক, ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি-রাহাজ্রানিসহ বিভিন্ন ফ্যাসাদ্দ জড়িক্রে প্থেকে মজ্জেদের শরাপাপ্ন इয়। মক্জিদ তাদ্রে বিপদ থেকে টদ্ধার করে তাদের
 মজ্রিদ সে সুযোগ থ্থেকে বঞ্চিত হ্রে এই মদনাভাবই এখানে বगক্ত रয়েছ্ছ।
- জীবনোপকরণ বা অন্ন-বস্ত্র দাতা, খাদ্য যোগানদার।
- যারা মূর্তি পূজা কর্র।
- উপদেশ। পরামর্শ।
- অनাবৃষ্টি বা অন্য কোনো বিপদ আপদ থেকে রু্মা পাওয়ার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানের্রা পবিত্র কোর্যান-শর্রিফ পড়ারোর ব্যবস্থা করে । কোরান শরিফেের ৩০ পারা পড়ে শেষ করাকে কোরান খত্ম বলে। এর মাধ্যণ্ম মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন হৃবে বলে ধর্মপ্রাণ মুসলমারনরা মনে করেন।
- কল্লেমা। ইসनाম ধর্ড্যে পাঁচটি কল্লেমা আছে। এর্গ প্রথ্মটি কল্লেমা
 ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই; ম্মুহ্মদ (সা) আল্লাহর্র রসুল- অর্থাৎ মুহস্মদ (স) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ্য।
- মুর্থ। বোকা।
- আরবি বর্ণমালার উচ্চারণসহ সুরা সংকলন। পবিত্র কোরান শিক্মার প্রাথমিক পাঠ।
- মুসলমান বালক-বালিকাদদর ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথ্থমিক বিদ্যানয় বা শিক্ষাল্য।
 আদায়কৃত নামাজ।

- অতি উচ্চ শক্পের্র চিৎকার।
- বয়স্ক। পাকা।
- মহান পুরুম। মহাপুরুষ।
- আজ্মা। অচ্ঠরাজ্মা।
- গভীর্র অন্ধকার। ঘোর অমানিশা।
- করুণা। দয়া। কৃপা। অनুগ্রহ ।
- মৃত্যু। মরণ।

| ঢেet | - नম্বা। পাতলা শরীর । |
| :---: | :---: |
| শয়ত্তানের খাম্বা | - খাস্থা অর্থ झুট匕 বা ন্তু। এখানে হাসুনিন্ন মার্ন বাপ তথা তাহের্ন কাদেরের্ন বাপকে মজ্রিদের দৃষ্টিতে শয়ততানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহ্থেরের বাপ বুড়ো, তার সজ্গে ত্রীর সর্বদা ঝগড়া লেপে থাকে। এ দিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা মজ্রিদের কাছে এসে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। তাহেরের বাপ কিষুটা বোকা ও একর্রোখা। এটি মজিদের মোটেই পছ্দ নয়। মজ্রিদ ভাবে এই বুড়োই শয়তানের খাম্ব। |
| বাজ্জখ\|ই গলায় | - গ'্টীk ৩ কর্কশ স্বরে। |
| ব্যাক্কই | - বেবাক। সবাই। সক্লেই। |
| ঝুটমুট | - মিথ্যা। বানানো কথ্থা। |
| ঢোল-সোহরত | - কোনো বিষয় ঢাক-ঢে\|ল বাজ্জিয়ে প্রচার কর্রা, প্রচারের ব্যাপকতা অর্শ্র। |
|  | - পবিত্র কোরানের প্রথম সুরা। |
| नেকবন্দ | - পুণ্যবান। মহাপুরুষ। |
| ঋজ্রুর্ভিত্তে | - সোজ্ঞাসুজ্জিভাবে। |
| রসনা প্রক্ষিপ্ত হুয়েছে | - জিহ্না বেরিয়ে এসেছে। |
| ছুরায়ে আল-নূর | - পবিত্র কোরান-শরিফের্গ একটি সুরা- যেখান্ন মানব জাতিকে আল্নোর পথ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি মূন্ত নারীদের বিড্নিন্ন বিষান বর্ণিত হয়েছে। |
| কেরাত্ত | - পবিত্র কোরান-শরির্যের বিখ্ত্র পাঠ। |
| চোখ নাবায় | - চোখ নত করে। মাথা নত করে নিচের দিকে তাকায়। |
| হ-অ | - সত্য কথা বলার জন্য যে শপথ্থ করা হ্য। শপথ। প্রত্তিজ্ঞা। |
| রুদ্¢ি | - পচা। বাসি। |
| রুক্র नিঃশ্ষাসের ন্তद্ধতা | - দম বন্ধ করা বা নিঃশ্বাস বন্ধ হু্যে যাওয়ার মত্তে নীরবতা। |
| লেন্নিহান শিখা | - দাটদাট করা আঋন্তের শিখা। |
| ঢেet বদমেজ্জাজ্টি বৃহ্ধ স্যোক্ট | - लম্বা বা দীর্घদেইী উগ্গ মেজাজ্জি বা রগচটা বুড়ো মানুষটি। এখানে তাহের-কাদ্রেরের বাপের কথ্থা বলা হর়েছে। |
| আমসিপানা মুখ | - কিক্য় যাওয়া মুখ। |
| তির্যক ভश্గিতে | - বাঁক। অসরন। কুটিল্ভভাবে । |
| বাজ্জপাখ | - এক ধরননের শিকার্নি পাথি। |
| আথালি-পাথালি | - এলোম্মেে। |
| লোটা | - घটি। পাত্র বিশ্য়। |
| বাল্লা | - আপাদ-বিপদ। |
| মগড়ারু পর মগড়া | - ধান স尺রক্ষণের গোলার্প প্রাচুর্য বোঝাতে। |
| শোকর কুজ্ঞার | - কৃতজ্ঞত। ৷ প্রশংসা। তৃপ্তি বা তুষ্টি প্রকাশ |


| তোয়াক্কল | －डরगा। निर्ভর। |
| :---: | :---: |
| নিতিবিতি কর্রে | －সংকোচে ইত্ত্যত কর্রা। |
| পিন্ন | －মুসন্নিম দীক্শাত্তর । পুণ্যাত্মা। |
| มুর্রিদ | －মুসनমান ভङ্ত বা শিষ্য। সাখক। |
| খড়গনাসা－প্ৗীর্রবর্ণ চেহোর্রা | －খারাল্লে নাকবিশিষ্৪ সুন্দর ট壮্বল চেহোরা। |
| बस्তেমাল | －ব্যবহার করা। আয়ত কর্রা। |
| র্রহহানি তাকত ও কাশফ | －আত্মিক শক্তি উন্নোচন কর্গা। |
| কৃষ্ণপক্巾ের চাঁদ | －অমাবস্যার পৃর্বে চাঁদ ছেটট হতে হতে হঠাৎ যেমন মিলিয়ে যায়। এটি একটি উপমা হিসেবে ব্যবহ্ত হয়েছে। |
| বাতর্যস স্ফীত পদয়ীল |  |
| কালো মাথার সমুদ্র | －অনেক মানুবের্র মাথার চল্ল এক সন্গে একটট কাল্লো সমুদ্র্রে মতো মনে হয়। এটি একটি টপমা। |
| বয়েত | －কবিতাং\％；আরবি，ফার্সি বা উর্দু কবিতার শ্রোক। |
| বেদাতি | －ইসলাম ধর্মরর প্রচলিত র্রীতির্র বাইরের্র কিছু। |
| उকন্নিক | －¢ষ |
|  | －अত্তি বৃ⿸⿻一丿巾 |
| রেত্তায় | －সম্পর্কে। জাত্রীয়তায়। |
| प．4বशশ | －দেবতার্র ভাব। |
| সটকাইছে | －পানিয় গেছে। |
| কেরায়া নার্য়র মাঝি | －ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি। |
| রেহেন | －কোরান শর্রিষ র্যাখার জন্ কাঠঠর্ কাঠाমো। |
| তাছির | －প্রভাব। |
| উচক্কা | －অবাধ্য। ডান্ণপিঠে। দুরন্ত |
| বৃষ্টি পানিিসিপ্কিত অগ্গের মতো | －বৃষ্টির পানি পেয়ে অগ্গল বেমন আরও घন হয়ে উঠে－ত্মে। |
| শিত্রালি | －শিলাবৃষ্টি থেকে রশ্মা পাওয়ার জন্য যারা মন্য বা দোয়া পড়ে｜ |
| বর্রগা | －ছাদের জর্র ধর্র রাখার্র কাঠ বা লোহা। |
| হুড়কা | －দর্রজার খিল। |
| বাজ্ৰা মেয়ে | －বহ্ষ্যা নার্রী। যে নার্রীর সন্তান হয় না। |
| মৃত মানুষেরে খোলা চোথের্ন মতো | －এঢিও একটি উপমা। মাজারের পিঠের ওপর থেকে কাপড়টি সরে यাওয়ায় তাকে তাক্কিয়ে থাকা মরদেহেন্র মতো মনে হয়। |

মানসাম্ম
বাইরে আকাশ্গে শজ্ষ্ণচিল...
 কাক্ত স্বাষীনভাবে ডাকাডাকি করে। এখান্ন বস্ট্রত জমিলার স্বাধীন সত্তার্গ র্মপকার্থক পর্মিচয় জ্ঞাপন কর্রে।

দুলার বাপ - বর্রের বাবা। শ্ব্যু ।
ঠাটাপफ়া - অকস্মাৎ বজ্রপাত इওয়া।
বালা - বिপদ।
এеবাত্ন - বিশ্बাস।
রগড় - ড়ে। ঘষে।
বर्তन - বড় থালা
এলেমদার - ভ্ঞানী। বিদ্बান ।
দিनাদির অধিকারী - আল্कা । য্রষ্টা।
খোদার্র চ্রিল $\quad$ - শয়তানকে তাড়ান্নার জ্যন্য বৃষ্টির্ণপী শিলা।
নফর্মানি - অবাধ্য।
তোয়াক্কল - বিশ্শাস।আস্থ্যা।
বিশ্মাসের পাথরে যেন
খোদাই সে চোখ - চোখ্র মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের্ন দৃঢ়তা বোঝাতে টৎত্রেস্মা হিসেবে ব্যবহ্ৰত।

## বভ্রনির্বাচনি প্রস্ন

১. মজিদের্ন মহব্বতনগর্গ গ্রাম প্রবেশটা কেমন ছিন্ন?
ক. অবধারিত
খ. নাটকীয়
গ. কাব্যিক
ঘ. স্বাভাবিক
২. ‘মাজ্জারটি তার শক্তির্র মূল’ বলতে কী বোঝানো হুয়েছে?
ক. বিশ্বাস
খ. আনুগত্য
গ. ভীতি
घ. অनুরাগ

 মুসनমানের পরিত্রাণ নেই। এ তাড়়না থেকেই তিনি গ্রাম্রে এক্টি সাধাব্রণ শিক্ষার স্কুন প্রতিষ্ঠা কর্নতে টদ্যোগ নিলেন । তিনি এ্রাদমর মানুষদের বোঝালেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হঢে না পারলে মুসলমানরা বর্তমান যুগে পিছিয়ে পড়ণে। গ্রামের লোকেরা তাকে আর্থিক সহ্যোগিতা করতে সম্মত হলো। এ ক্ষের্রে বাদ সাধল গ্রামের প্রভাবশালী ও রস্মষশীল কত্তিপয় লোক। ফত্লে কামরুলের টদ্যোগ সফল হুতে পারল না।
৩. উদ্দীপকের্ন কামরুন্লের সক্গে ‘লালসালু" টপন্যাসের কোন চরিভ্রের মিল পাওয়া যায়?
ক. তাহ্রে
ॠ. খালেক
গ. আক্কাস
ঘ. ধ্া মিয়া
8. টক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেল্যেছ্র-
i. সश্গীামী মনোভাব ও আস্থাশীলতা
ii. গ্রামের উন্লতি সাধন্ন আগ্রহ্
iii. আधুনিক শিক্কা বিস্তারেন্ন ইচ্ছা

निष्न्न द्वानটট ठिक?
क. i 3 ii
*. ii 3 iii
গ. i ఆ iii
घ. i, ii 3 iii

## সৃজ্অীীण बপ্न

ఆয়াসিকা গ্রাম্মর এক দুর্ত মেয়ে। বন্ধুদের সজছ ছুটোজ্রুট্টে করা, অবাধে সাঁতার কাটা তার আনন্দের কাজ্জ। তার্র বাবা অভাবের তাড়়নায় ওয়াসিকাকে পাকশর গ্রামের এক্ বুড়ো লোকের সাক্থে বিত্যে দিলেন। লোকট গ্রামের মাত্ব্বর। তাকে সবাই একাব্বর মুন্সি বলে ডাকে। মুন্সির কথ্থা গ্রান্মর সবাই মানলেও চষ্ৰন্ত ও স্বাধীনচেতা ওয়াসিকা তার কথা মানে না।

ক. ধলা মিয়া কেমন ধরনের মানুষ ছিল?
খ. 'সজ্জোর্রে নড়তত থাকা পাখাটার পানে তাকিক্যে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে' বলতে কী বোঝানো হ্যেছ্??
গ. єয়াসিকা ‘লালসালু’ টপন্যাসের জমিলার সক্গে সাদ্শশ্যপূণ্ণ- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘উদ্দীপকের একাব্বর মুস্সি ‘ল্লালসালু’ টপন্যাসের মজ্রিদ চর্রিত্রের সার্মগ্গিক দিক ধারণ কর্রেনি- মূল্যায়ন কর।

## সমাঙ্ড

## নারী ও শিশ্ড নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে

 ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন


