ସକାଳ ୫ ଟା ରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା ,ମର୍ନିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ,ସକାଳୁ ଉଠିବା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ବହୁତ ଦିନ ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ,କିନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଜିନ୍ସ ବଦଳେଇ ପାରିଛି ,ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ ଆଉ ସାହସୀ କରିପାରିଛି.ହେଇପାରେ ବିତିଯାଇଥିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଆଜି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ,ଦିନ ଥିଲା ମୁ ସକାଳୁ ୧୦ ରୁ ଉଠି କ୍ଲାସ ଯିବା ପିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ନିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରେ ଯାଉଛି , ନିଜ ଜିନଷ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିବା ପିଲା ଆଜି ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ଚାକିରୀ କରୁଛି , ବେଳେ ବେଳେ ଭାବି ଖୁସି ଲାଗେ ନିଜକୁ ଦେଖି ,ନିଜର ଏଇ ନୂଆ ରୂପ କୁ ଦେଖି , କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଣା ରୂପ ,ସେଇ ମନଖୋଲା ହସ ଆଉ ସେ ବେଖୟାଲୀ ଜୀବନ କୁ .କିନ୍ତୁ ଦୁନିୟା ରୀତି ରୁ କିଏ ବା ବଞ୍ଚିଲାଣି .ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଟା ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ବୋଧେ .

ଆଜି କଲି ର ଏଇ କର୍ପୋରେଟେ ଜୀବନ ରେ ଖୁସି ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ , ଲୋକ ଏସଜି କଲି ଜୀବନ ର ଅଧା ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜଣେ ନିଜ ଘର ଠୁ ଅଧିକ ଅଫିସ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ,ଭାବେ ବୋଧେ ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ mane ଆଜି କଲି ଜୀବନ ଠୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ରେ ଟିକେ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ କାଉ ମବିଏ ହଲଲ କେଉଁ ମଲ୍ଲ ରେ ସମୟ କାଟିବା ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି.

କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ଏ ସବୁ ରୁ ଖସି ମିଳିପାରେ କେବେ କାହାକୁ .

ସେଦିନ କାଇଁ କେଜାଣି ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା , ସୁମିତ ସହିତ ବିତିଥିବା ସେଇ ସବୁ ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇ ଆଖି ଆଗେ ଆସୁଥିଲା , ସକାଳୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମେଦିଟାସନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲି ହେଲେ ଜଣ ନାଇଁ ସେଦିନ କାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସ୍ମୃତି ର ଆକାଶ ରେ ହଜି ଯାଉଥିଲି , ଆଜି ଏମିତି ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଅଚାନକ କାଇଁ ମନେ ପଡୁଥିଲା ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି .

ଭାବିଲି ଆଜି ଜଲଦି ବାହାରିଯିବି ଅଫିସ ପାଇଁ , କାମ ରେ ବିଷୟ ରହିଲେ କଲେ ଭୁଲିଯିବି ଏ ସବୁ କଥା , ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୋନେ ଖୋଳୁ ଖୋଲୁ ତାରିକ ଦେଖିଲି ଫେବୃଆରୀ ୧୪, ଭାଲେଂଟିନେ ଡେ, ମନେ ମନେ ହସି ଦେଲି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଲେଂଟିନେ ପାଇଁ କରୁଥିଲି କେତେ ପ୍ଳାଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଉ କେତେ ଉସ୍ଚୁକତା ଥିଲା .

ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇ ଠିକ ୯ ରେ ବାହାରିଗଲି ଅଫିସ ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଜଲଦି ବାହାରିଲେ ବୁଶ ଭି ଭିଡ କାମ ଥାଏ ,୪୦ ମିନିଟ ଜାଗାରେ ୨୦ ମିନିଟ ରେ ଅଫିସ ପହଂଚି ଗଲି .

ସେଇ ଵଶ ହଉଚି ମୋର ସବୁଦିନଆ ବୁଶ , ଵଶ ରେ ବସିବା ସିଟ ବି ମୋର ଫିକ୍ସ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ,

ଅଫିସ ପାଖ ଵଶ ସ୍ଟାନ୍ଡ ରେ ପହଂଚିଗଲା ଵଶ ,ଠିକ ଵଶ ରୁ ଓଲ୍ହେଇଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ ରୁ ଅଈଡ଼ କାର୍ଡ ଖୋଜୁଥିଲି ,ଜଣାନାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ପଛରୁ ଆଵାଜ଼ ଦେଲା ଏଲି ,

ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ସୁମିତ !!

ସେଇ ମୁହୂର୍ତ ରେ ସୁମିତ ସହିତ ବିତେଇ ଥିବା ୫ ମର୍ସ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଗଲା ,

ମୁ : ସୁମିତ ତୂ !

ସୁମିତ: ହଁ , କଣ ଚିନି ପାରିଲୁନି କି , ନ ଜାଣିଶୁଣି ନ ଚିନୀଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଚୁ,

ମୁ: ତୂ ଏଇଠି ! ମନେ କେମିତି ! କେବେ !.

ସୁମିତ:ସବୁ ଏବେ ପଚାରିବୁ ,କିଛି ସମୟ ଦେ ସବୁ କହୁଛି .ଆଜି ତତେ ତୋର ଫେଂବ୍ରେଟି ମସଲା ଟି ପିଇବି ,ଚାଲ ମୋ ସହ .

ନିଜକୁ ବହୁତ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କାଇଁ କେଜାଣି ଆଜି ବି ତା ପାଇଁ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଜଉଟା ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସୁଥିଲା .

ସୁମିତ:ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ସହ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସମୟ କାଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯିବାକୁ ଦେବିନି ,ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ ରେ ମିତେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତତେ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ,ପୁଣି ଥରେ ତତେଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି.

ଭାବିଲି ସବୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ସମୟ କୁ ଫେରିଯିବି , ସେଦିନ ସୁମିତ ପାଇଁ ତାକୁ ତାର ଜବ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ,ଜବ ଆଉ ତା ଫାମିଲି କୁ ଆଗ ବାଛିଥିଲେ, ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ମୁ ଆଉ ମୋର ଜ଼ିଦ୍ଦି ପାଇଁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲି, ତାକୁ ତାର ଫାମିଲି କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଜରୂରୀ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ସେ ଜ଼ିଡି ଆଉ ପାଗଳ ପ୍ରେମ ହାର ମାନିଗଲା. କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି କାଶ ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତ , ବୋଧେ ମୁ ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି ,କାଶ ସୁମିତ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚଡି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିଥାନ୍ତା .

ଭାବିଲି ବୋଧେ ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମତେ ଆଉ ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମ ର ପରୀକୟ ନଉଚି.ଭାବିଲି ବୋଧେ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ସେ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଇଶାରା କରୁଛି ସୁମିତ ର ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଉ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ କୁ ଦୁଇ ଜଣା ଯାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ,ତାକୁ ଏ ସମୟ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପ ରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଶାରା କରୁଛି.