## 



$$
\begin{aligned}
& \text { WWW.moin_Publisher.Com } \\
& \text { E-anil:infomoin_PuliaterCom } \\
& \text { مرادى كرمانى، هوشنـى } \\
& \text { بلو خَورش } \\
& \text { |ras باب الول: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ابجرا طلح جلد: مينْ ارجمندى روى } \\
& \text { سروفنكار و صنحه آرا: صـديته رضىكالظمى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هاب: مهارت / ليتركرانم:صدف } \\
& \text { حت چجاب محغوظ است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كيمت: . . } 1 \text { ا تومان }
\end{aligned}
$$

67, ديتكر نو يسنله:

$$
\begin{aligned}
& \text { |. تَهـهاهي هبحيد }
\end{aligned}
$$

> (f 0. 0

> كبوتر توى كوزه (تمايشُنامه ـ محـاحهـه)
> A مهمان هـامان
> ه. هوبأى شــرين
> • ال لبختد اثأر

$$
\begin{aligned}
& \text { Y }
\end{aligned}
$$

ناشر
ياتك برونن (اتريڤ)
بانگ برونن (انريـي)
كاتاماريان (اسـانیا)
بِيلتز (آليمان)
لتُو برلد (ملند)
لو هار مـاتان (فرانسه)
آموزثى و پرورش (هلند)
انتشارات معين (ايران)
انتشـارات معين (امرانت)
انتـثـارات معين (ايران)
نتـر نى
كريكـت (آمريكا)
آموزش و هر ورش (المتراليا)

تر:حمه شدهها :

أ ـخـره (روزى كه خـر ه آبـ ندإثـت) ا. " t 0. خخمره (روزثى كه خمره آب ندامــت)

 А
 - ا . نستل (انگلْسى)
11. ملهمان ماعان (انگگليـى)
 T ا


$$
\begin{aligned}
& \text { كـّى تويــــده استـ. }
\end{aligned}
$$

## داستان ها

4qain عنوان
4 دوريمن مكاسم
11 دوريين كبلم بردارىinدودبين شُكارى
Y4 زير نود بُــع
iv ..... بهار.
P4 ..... مy
$\Delta \Delta$ ..... 5
1 ..... باتوم
$v$. بهار داه
vo ..... مُنرمند
v9 آداز ميـايه
ar ..... توت
A $\Delta$ ..... نزليك
AA ..... كلاء 1
41 ..... كلا.
iv ..... كا0.81
$1 \cdot 4$ ..... بيـُ
118 ..... الموامهم
ivp ..... باهاى مرا
ir9 ..... تغم بر
ipi شلو سورش

## هورايمن مكاسـي












 و دوربين را بردانــت و برد توى تفس



بيام به دفتر باغ وحشّ رفت و كفت: ادوربين مرا ميمون برداشته
و نمىدمد.ه

مدير باغ 'وحش به كاركرش كنت كه بردد و دوربين رالز ميمون بكيرد. كاركر آمد و در تفس وا وا باز كرد و و رفت تو و دور دوربين را از ميمون كرفت و داد بـر بـ بيامر

 را براى ميمونها درآورده بودند. بيرمردما د بيرزنها بها بـي ميمونها









 جمع شلده بودند و مى وخنديدند.







## هوربين فيلمبروارى

شهرام، ميترا را از دريجهى دوريبن ميديل. ميترا دلوايـس و ميجان


 زير روسرى و كغت:

$$
\begin{aligned}
& \text { ــــنها خحوب استا }
\end{aligned}
$$










 صحنه نبود كلامش راكذاشته بود سرش وعينك دودىاشـ را زده

 بردارى توى خانهى ميترا تمام شـده بود. نتط دوريبين مانده بود و شهرام. كاركردان كغته بود:
 باشـد. زود دوريين را جمع كن و برو




 ايتاليايـ، يعنى دروغكى فيلم بردادى كردن ردن.






 فورى فرامم كند، جارودسنى، آَب بـاش، لبـا


 حياط. خانه فتط دو تا اتان داشت و ميترا و مادر و بلدريزركش توى

آثشزخحانهى كوجك زندكى مىكردند. كروه، روزانه بولى به مـادر



 برود. ميترا به مادر كفته بود كه:







 شهرام كغت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - - حرف بزنم؟ } \\
& \text { - حر ت بزن. } \\
& \text { - جه بكريم؟ }
\end{aligned}
$$

 بلدى كه.
مادر و بدربزركى ايستاده بودند و داشتيند با سـادكى و لذت بازي
 و داد به ميترا. از شهرام برسيد - نيلم راكى نمايش مىدمند؟
-سه حهاز ماه ديكر، شايد مـم يك سال.
ـالـ تلويزيون مم نمايش مىديمند؟
 بدر بزرك كغت:

- ميترا، معروف مى شموى. مـه ازت امفـا مىكيرند.













 خراب شود.
شهرام از بشُت دوربين كنار رفت. بدربزرك كغت: ـخسته نباشى، جايعات را بخخور، سرد مىشود. مادر كغت: ـاز اين كلوجهما مـم بخورين، محلى الست مـمـايهمان از شـمال

آورده. دوستتهايتان كه رفتند. كارتان تــام ثــدب؟ جــلدر كـارتان
ستخت است.

 كلو جه كذاشـت تودمانش. مادر به ميترا كنت:


ميترا را بوسيد و اشـكهايش را باكى كرد.




كذاشت جلوى ميترا و كغت:


 .






بله بود. به يدربزرى كغت:
 فتط يك دانه انار ته بوست باشـد. دانه درشـت باشـد.

باو حورش
ر دانهاى كهُ ترار بود ته هوست بماند به بدر بزرك نشـان داد.
بلربزرى كنت:

- يعنى جهع

ـ ممين كه كغتم، انار را نكاه كن جورى كه دمانت آب بيغتلد و





 كغت از درِ خانه بيا نو.

 انار خورده شُده، نتاثىاش نيمه تمارم مانـهـهـ شهرام كغت: - مى ـورام كانى ناراحتىات را نشان دهى. اكر واتعأ كريه كنى عالى مىشود.








نقاشى سباه و سغيد بودند. شهرام تلم قَرمزى به ميترا داد ر كغتى:




 دانهى ترمز انار و لبختند ميترا فيلم كرنت. شد فبلم كوتاه داستانى!

## هوربين شكارى

زنهاى كوجهى احمدى ، هر كدام، يك دوربين شكارى داشتنـد.




 خريدند، اين حرتـها بود.
 حـياطهاى ده دوازده مترى بكر مكو بـود و دعـوا و تـهر و نـيش وكنايه، بين زن و شوهر











 بالا مىرفت و مى رخواستند سركرم شوند وند














 متلى خحانم كه جشُم هـم مىرنت سر بازارجه كه خريد كند، دوربين ام
 را نكاه مىكرد و يـواشكـى دوربـين را مـيزان مـىكرد روى دكـان









 شود، و عذاب بكـــد.
 آن كار كند تو ابستكاه اتوبوس خيلى انتظار مىكشُيد، كاهى روى



 بيند شير آورده يانه




 مىرفت روى بام و ساعتها بـّت كولر بنهان مــــد و از آن بـا











 شكست. زهرا كريه كرد و خانم مدير كنت:



 بروند.














 خودش زير لب آمنـل مىزد و حس مـيكرد ويـلون مسىزند. از بجكى دوسـت داشــت برود كلاس موسينى، فرصتى دست نــداده بود.








 خديجه خــانم دوربـينام



























جرخاند. عكسس را جلو كثـاند. كردنبندى ديد. كردن بند تو نـور








 خبر مىكرد.
لاله ممين كه نوبي كردن بند را با دوربين نكاه كرد و مطمتن شـد













نشكيلد و نيفتند.يواش يواش شورت ديدن كردن بند مادر را دلير و




 باشد.






 خيزى برق نـى



 نغهمد.
مادر لاله را بوسيد: هاكر طلا و مرواريد باشـد، مىدانى تيمتش
جند است؟

مادر كفت: دخـسته شــدم از بس نــاه كـردم و بــيزى نــديلم.



 نياورد كج شُد و جريق شُكــت


نياورد.رفتتد تو اتاق.








 رنتند باى درختـ. مادر نـشــتـت بغل ديوار. لاله دوربين را تنظيم





 خودت مـم ديلى، نديدى؟؟ ا و دوربين را الز مادر كرفتت. انداخت

تو درختـ. رهكذران مادر و دختر را ديدند كه با دوربين شــان و و




 دبدند كه با دوربيناش رفته اسـت روى بام و دارد درخت جـنار را نكاه مىكند.
ظهر نشده بود كه زنها با دوربين روى بامها بودند و جنار را نكاه ميكردند.

 كردن بند.
فنط لاله كردن بند را ديده بود. مادر كغت:احتمأ كلاغ كردن بند







 زن و مرد و بير وجوانكوجه و محله، از لانه و كردن بند حرفـ

مىزدند:



 خُرد مىشُود.


شكارى فتط او را مىديدند.

## زير نور شمع









 آنر تو شاكرد زرنكى بودى و من تثبل بودمَ مر
 دوستى طا لداب دارد.
منظر تو مستم دوـت تو - طوبى

 مىآمد. مهشيد رفت روى بام و از آن جاكوجه رادزديكى نكاهكرد.

 خانم مدير با سبدى كل جلوى بيجها بودندي
 بود و حجله كذاشته بودند. عكس باباى طربيى را با بـه در و و ديـوار













 مدرسه، جانش را الز دسـت دادر


 المل محل به او بيانتل. مىرفت از جايع نان بـخرد كــ كــــى او را

## $p 1$

تشناسل و حرفى نزند كه از خحجالت آب شود








 صبح زود با مينى بوس میى






 درس خوان و خوش خندهالى بود. باباش كه اين جورى شـو



مهـُـيد جوابش را نداد.

مادر مهثيد مى خحواست خانه شان را كه به سانتى ساخته بودند،

بلو خورش
بغروشـد و'مهشيد و محمود را بردارد و از شُهرك بروند. امتا خانه به





 شل، هر كس او را يـدا كرد به خانه برسـاند. مسحود صبح هيزى مى


 روز بعد از مردن باباى مهشيلـي محمود




 كه اكر كسى بشـت در در آمد، با او حرف نـر نـند.
















 مىزدند و دوزشان را بـه ثـــب مىرساندند. مهـشـيد نسـسته بـود و تــلويزيون مـىديل. كـــى يشـت در بــود،


 صدايى زن ممـــايه آمد: ــعروسـت خانه نيستا. رفتت بيررن. امتا بحهما توى خانهانل. در



مادر بزرك زد زير كريه.
 مُده. دو دوز تو راه بودم. خـستهامر.

دوباره زنك زد و داد كشُيد:

 نتخوابيدم، تو ماشين بودمر
مادر بزرى كيى لهجه داشـت و از روستاى دورى آمده بود. زن ممسايه دلّ به حال بيرزن سو موخت
 تفل كرده و رفته.



شـسـايهى رو به رو.
مادر كه آمد مـمــايه از بنجبره او را ديد، به مادر بزركى كغت:

- عروست آمد. رفت توى خادر انه و در را بست.

 كرده بود. مادر بزرك در زد. باكف دستهاى لاغر و لز انـش به در كوفت:
 مادر، مهشّيل و يحمود را برده بود تو اتاق: - صـداتان در نبايلـ

ــنـه جان اسـت

 انداختشت كوشـهى اتاق.
 مادرش از كوحیه مىكذشّتند مادر بزرى را ديدند.

 ـبيا نحانهى ما ما
ــنـى آيم بر مىكردم.


 جند نان خانكى درآورد.
 برمىكردم.


 راه آمده بود كه بجها را را بيبند
طوبى دمانش را كذاشت دَم جهارجوبـ در در و داد كشيد:
 بود، رفت. كردو و نان بشت در است.



 - معصومه خانم، بياييد نانهارابرداريد، سـل مى رخواست آن را را

بخورد. كناه دارد نان بشـت در بـاند.يـرزن بيهار• زحمت كشيله
بود.
كسى جواب تداد.
مهشيد كنت:
ـ مامان، بردم نان را بـاورم؟
 مادربزركت به جاى نان آوردن، بسرش را تران تربيت كرده بود، تا اين تدر خوار و ذليل و بى آبرو نـتويم
 در تفل بود. مادر يشت يتهاش را كرفتـ آر آردش تو. محمود داد
-مى خحوامم بروم بيرون.

- بشُين، صدايت در نيايد. تلونزيون بيبن.
 _كارد بُخورد تو آن شُكمت.
مادر جلوى محمود نان و بنير كذاشتـ. ــكردو مى مخوامـم. _كردو نداريم. فردامى مـخرم.
 ــمـعـومه در را باز كن، منم عباس. مهشيد كغت:
 باز صدا آمد.
ـ مــعصومه، مـهــيد، در را بـاز كـنـد. نـانها بشـت در خشـك

مادر رفت بشت در:

- جـه كار دارى. بكـذار بـه درد خــودم بـميرم. بـرو بـى كـار و زندكىات. ولم كن.

- مـى ـ الين كردوها و نانها...



 در بودند كرفت د برد توى اتاق. مهـيـيد صدابـش را بلند كرئ

مادر حرص خورد و به ديوار اتاق تكيه داد.
مهشيد رفته بود سر كينــ، ككاب و دفترشّ را آررده بود. كابشش
را ورت مىزد.



 مهشيد عغب رفت و بــت كولر بنهان شـــد كـه كسـى او را نـبـيند.

صداى سينهُ زنى و نوحه خوانى مى آمد.
 خانم رضوانى.





خيلى دور، از بشـت درختـها جماعت را نكاه كـردند كـه سـر
 سر خاكى باباى مهثيد نـيود. مادر و مهيُيد و محصود ايستادنـد
 خواتدند و ر رفتند.







انكُـت مىزد تو سينى حلوا و مى مخورد.

 برداشـت و باره كرد. كيسهاى كه لباسها و يادكارىماى شوهرش

بود برداشت، كرفت زير جادرش و در كو جيه و خهيابان خلوت بُرد.

 _كجا بردى شـان؟


 تكان مىداد. مادر لبخند تلخنى زد.
 تكهاى كاغذ ديد كه از زير در انتاده تو حياط. كاغذ را برداثـتـ و خواند:





 به هن بواب بغه.
روى مامت עا مىبوسم - طوبى



 خانم رضوانى و بقيه رفتنل مدرسه.
 چحمدان و زير رخحتهاى مادر برداشت. در نحانه را باز كر كرد. محمود








 ـ مهشيد بيا تو. خحجالت نكشـ مهــبـ فرار كرد و رفت ته كوجه.




توى كو جه استـت






الست، منكامى كه مى رخواست برف يكى از تابلوهاى سر حهار راه





 جند تا از بجهدها كغتند:
 مهشيد صداى خانم رضوانى را از تو توى كو

 بجهها سرشـان را بركر داندند. مهشيد راديـدند.خــانـم رضـوانـى

# -برايش كف بزنيل. <br> بجهها كف زدند. 

خانم رضوانى كغت:



خانم رضوانى شاخحى كلى از دستهى كل جدا كرد و به دست كرفت.



## 4لو خورت

كرد. سبك كل را به كهك خحـانم مــير بـه مـادر طـوبى داد. بـعـلد

 طوبى شانحىى كُل را به مهـُيد داد و كونهاش را را بوسيد.

سر كلاس خانم رضوانى درس مىداد. آكهى باباى طربیى منوز







 بدون اجازه از كلاس زد بيرون
خانم رضوانى داشـت روى تخته جـيزى مـىنوشـت مـهـُـيد را
نديد. يكى از بحهما كغت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - خانمه مهُبـد رفت. } \\
& \text { ـــجا رنت }
\end{aligned}
$$ مهشيد توى حياط مدرمسه دويد و از در در ملرسه زد بيرون. خانم رغوانى ناراحت شـد و كغت: ــــى حيزى كفتم بجهما سكوت كرده بودند. خانم رضوانى داد كنـيد: ـ كغتم، كـى خحزى كغتو كه او ناراحت شد.

ـ خحانم به خدا، منظورى ندامُتم. فتط يواش به اين كفتم كبابش خيلى داغ بود.
ـ غلط كردى. برو بيرون.
دختركى بلند شـلد و به كريه افتاد و از كلاس بيرون رفت.
بكى از بجهها كنت:
 شده.

 يـش بيايد.
طوبى بلند شـد و كنت:

- خانمه، مىیخواميد بروم مهشيد را بياورم؟ ـ نـمىأيد. بــين.


 روى شـانهى مادر و همه جيز را كفت. مادر كفت:

 مادر نكر كردكه بيايد مدرسه و هر جهـ به زبانـ
 بنكاه معاملات ملكى رفت و كغت:


مادر وْ مهثـيد هر جه دنبال مـحود كتــتند بـيدايش نكـردند. خسته شـدند.











 _مكر كدايه؟
 - برديم، بكو از كى كرنتى؟

 محمود و مهشيد.
 ــمصصومه، منم عباس. در را باز كن. كارت دارمه ديوانه بازيى در نيار.
_دايى است.
دايى بشـت در التـاس مىكرد. مادر رنت در را باز كرد. دايع را بغل كرد و سر كذائـت روى سينهاش و و كريه كردي

اانتادم. كمكى كن بجه هايم را بردارم و و از اين جا جا بروم
 بود. كيسهى كردو را كرفت. درش را با باز كـرد. كـردو شـكـــتـو و

خورد. تلويزيون تمائاكردير

دستهاى السكناس روى ريختخواب ديد ــــامان دايى بول داده.




- بروم اصغر آقا را اخبر كثم كه بيايد برق رادرسـت كند؟ - خودم درستنـان مىكنم.





 در خحانه روبهرو را زد. ممسايهما ريختند بيرون. مـادر دست ـ





 ـ خـدا عمرت بدهد
مسحود نشـــت باى تلويزيون. مادر سيمـماى سـوخته را از كف زممن و رامرد جمع كرد.

صبح، مادر نبود. كسى زنكـ زد. صدايى زنك توى خانه بيجيل.

$$
\begin{aligned}
& \text { مهـُيد رفت دَم در. طوبي بود } \\
& \text { _كبغت را بردار برويم. }
\end{aligned}
$$



 بود. با كسى حرف نمىزد. از هـبج كس خيزى نمىكرفت. خــانم رضوانى كغت:
ــبكذاريد به حال خودش باشد. ابن قدر به او بيله نكنيد.


 ترحيمَ را از ديوار كلاس كَند.

## بهار








 خاطر هاى كذرا به خانه و روستا مي آمد



 بيّـتسر دختر افتاد.

كل هاى ريز وحشى كم شـر شـد





 بود.
 بجهاش را در بغل داشت

 كُلى رياى دو سغيل و صورتى بودند، مثلِ عروس.

موا بـرنى است. مــر روز بـرف مـى آيله بـرفـ، بـرف و ســرما و



 بخوابم. 4
مادر حرص مى
 مهران هغت ساله است، فكر مىكند، هحين به يـيشانى مىاندازدد.


حافظه و مغزش بيرون مىكــدـ مىكويد:
ـ خ خواب مى موامم مادر لبخند مىزند:

- خوابب مى خوامه، غلط است. درست نيــتـ. بكو: انـوابــم مى آيد.
مهران سرش را روى زانوى مادر مىكذارد. كنارهى بالتويش را
 ـ نكغتم با اين فارسـى حرف بزنه ياد بكيردا

مهرى شُانه بالا مياندازد و كاب داستانى كه بـه زيـان فـارسـى




 بالش نوك میزند.


 حالا به ملرسه سوندى مى مورند. ههران روى زانوى مادر خوالب رفته، صبح زود



بابات رفته زنــى كــــره.
بابات رفـته زنـى كـــره
كــنيز تــو سـباه بـاشـه
مهرى به لالامى مادر كوش مى دمد:
_مامان لزيرها بعنى جب؟


 خدمتكارى كه خحريده شُده باشد.

## مهرى مىكويد:

 و اعدامـشان مىكنتد؟







 ممكويد:
_نامار كجا برويم؟ بروديم رستوران؟ ـ نه، برمىكرديم خانه، غذاى ايرانى درسـت كردم. ترمهسـبزى خوشــــهـهـ
مهران كه هنوز خواب از حشـّم هايش نرفته، دلخـور امـت، بـه

$$
\begin{aligned}
& \text { سوندى مىكويدر } \\
& \text { - برويم رستوران. } \\
& \text { تطار مىرسـل }
\end{aligned}
$$




 -ايرانى مستم.

## بلو طورش

-ببنخنّيد. اشتباه كرفتم.

 عكسما را با حيرت و كنجكاوى مىيبيند:
_اينما كـانده كجا هستندو
مهرى مىكويد:


 لب مى خواند:
يكى خواب تو كُنى، يكى كبوتر بس در


يك خواب تو كنى يكى كبوتر لب بون
نه مرك تو و نه مرك بابات بــه جـي

 معنى كنيـ؟
مادر مىكويد:

- زيان نارسى. زبان ايرانى. برای بسرم لالايى مى مخواندم. يـاد بجكى خحودم افنادم.
زن عرب مىكويد:

هم مى خوانيم.

بعد به عربیى لالايى مى


مى مواند و مىكويد از مادرم ياد كرنتم.
مسـانران تطار نگاهشان مىكنند. مادر ايرانى، مادر عربـ و وبيرمرد
 مســانرها، زن و مــرد و جـــانـان، از مـليتهاى مـختلفـ، لالايـى

مى موانتد:
تـلو بـودى سـرنوئـتم


 لاليى مى دخوانند.




 مىكويد:

مادر اخحم مىكند. حرص مى میورد


 را مىكيرد و از بلهما بالا مىروند. زير لب قُر مى زند:
 دوست ندارم، عوضششان كردم. بايد دستكشمهايى كه برايـت بافتم بيوشى. نهميدىا.






 به زبان نارسى نوبُته شُـلـها كلاس نارسى.
بدر كغت:

ـ كل به خه درد مى خورد. خُشُـى مىشود و مـىريزيش دور.
 نيست. ميوه نازه بهتر است. مبي وكلابى و انكور و انار. مادر كفت:


 انا عباس كريه كرد وكغت:

 آررديد.
مهه دور عباس جـمع بودند. خالد، عمه، بسر عمو، دختر خاله زهره. زهره كفت:
 مىآوريم.
 مادر كغت:




بلد مندوانه را باره كرد:
 تدر رسيده و سرخ است!















 كرفتار است. روزى دو تا عمل مىكتل. كغت من بيايـم بهات سـر
$\Delta Y$
بـزنم. ايـن بـيمارستان مـال يكـى از دوسـتانش اسـت. بـات كـه

و دست كرد توى جيبش و جند اسكناس كذاشت زيـر بـالش
عباس.

- بيا، هر هی خواستى برابى خودت بخر. ان شاءـالثه تا جند روز ديكر مرخص مى شموى.
بعد رو كرد به بدر عباس:
ـ شـا شم ريم رضابت بده، سخت نكير. عباس كنت:

 باشـمr
ـباشدل، ولى فيمتش خيلى زياد مىـــود. مى دانى آن سبد كل جـ
قدر كران اسـت.
مادر كغت:
- بولش را بدهيد. كل مى مخوامد هـه كار؟ فردا خراب مى شود

$$
\begin{aligned}
& \text { مىريزد دور. } \\
& \text { عباس لج كرد: } \\
& \text { - من كل مى مورامْمب. }
\end{aligned}
$$



 صورتش را جسباند بد تشكـ. برستارى آمد و به عباس قرص داد

عباس كفت:

ـ ـ خانم، كلدانى بياور، و كل مرا بكذار توى كلدان، آب مـم بريز، كه تازه بماند.
آن تدر طول نكـــد كه دستهى كل عـباس رفـت تـوى كـلدان.
 كرد. صدا توى بيمارمــان بيّجيد:
 كنند. وتت ملاقات تمام شـد 1 كا بلر و مادر و باقى ملاقات كنندكان رفتتد، راننده مـم رفت. موقع رفتن كنت: ـآقاى دكتر خودشان نردا مـى آيند بـهات ســر مـىزنند.كـارى ندارى؟
ـنـهـ
عباس خوشـحال بود. مثل باقى بيماران كلِ تازه و شــاداب داب دائتـ.
 بغل دستىاش بر از كل بود.

 روز ييهوش بود، عكس كرفته يودند و ديده بردند كه به خير كذـتـت است.
مادرش كنته بود: ا از بس سربه موايه. آخر آدم توى خياريان بار به لانهمايى كه توى درخت است جه كار داردإه

 مىآمد، كه اتومبيلى زد بياشُ.



 ديروز است.

انتاد روى تختى. برستار ملانه راكشبد رويش. بعد برد بايين ملانه را


 نه كل بود و نه كلدان. برستار كنت:
ــ آمدند، تميز كردند، كلت را النداختهاند تو سطل آشغال. - -خراب شُده بود.

 سبدماى تازه مىآوردندر عباس زد زير كريه:
-من كُلم رامى خريوامنم.





مر مريضى كُّل ثرُمرده و خشـكيده امست دعـوا مـىكند. مـىكويد

عباس زار مىزد. بيمارستان راكذائتها بود روى سريّ:
 برستار كغت:

- كريه نكـن. خـودم يكى دمـتـى كُل تشــنـى و تـازه بـرايت




بست و خواب رنت.

باتوم







كفت:

الاهى بميرم.
عبدى جواب نداد. راديو تو جيبّ بود و كونسى توى كوشُش،
زير كالاه ديده نسى شـد بـا بدر كغت:

 مىكنى، بيجارهات مى كتنـد.

 مادر كغت: - بخخور مادر. برايت دكمه درستت كردم. مـمان كه دوست دارى.

## 4ولو هورش

از وقتى آمدى سربازى آب خوش از كلويم بايين نرفت. ــساش

 جلدر باتوم عبدى را كرفته بود تو دستش، سـبك و ســنكبن اش
 جاش بلند نمىشود.يكـ وتـت بجهماى مردم را با اين نزنـى. كــنـاه
 عبدى حرفـ نزد. باتوم راازي يدر كر كرفت.





 مىرديـم كمكش. تو كه بودى دست تنها نبود. برادرت كـي
 راستى شهلا دختر اسماعيل عروس شـلد، بكو زن كـى شدا عبدى با خود كفت:


اين جورى حرام نكند.

كرد كه آن را بردارد، مادر دست الو را وا يسى زد:


 عبدى به راديو كوش مى داد:

 برو، برو. آفرين... بله، با سر ميزينه و و توبي
 بازى كن Y
 حغاظت مىكنه.





 بدر و مادر برايش سغره انداخينـانداند.
 اششكآور را درمى آورد. خوب نگاهش مىكند.
_اين مال حيسـت؟
عبدى حرف نمىزند، حوامش توى كوشّى است.
 عبدى كلانه اسـت. ماسـك ,ا از پدر مىكيرد و مـىكذارد تـوى كبف. مادر مىكويد: - حـرا به اسبابعاى بحه دست میزنى. خرابب مىشود. دعواش مىكتند.
و رو هىكند به بسر:



 خالaات مم مى خواست بيايد نتوانست. يايش درد مى ايكند. حرف بزن.



 خال بلنكى و كلاهخود كم مُده است، نقاب كالاهخُود را بـالا زده است.
،اكبرى توب رو برت میكنه. بازيكن شـماره V، يوسغعلى توب


 به اوت مىره. جه هر هيجان شـده بازى امروز... آ..آ..آ.... هحى مُـد!

زينلى با سر مىزنه تو كُل... صداى فرياد و خرورش تمانـي




 دهان عبدى.
 جيزما آن جا هسـت كه جيزى بـخرى و بـخورىى؟ مادر شـامى كباب برمىدارد و مى كـذارد دهان عبدى. دمان عبدى بر میشود:

 بسرش، بابات قبول نكرد.







 كفت بحهماى سهاس بدشاريانسى آوردن. مادر میكويد:

 بشُورمشان. بيـن جه قدر شــلوارت كشــاد است، بـرات درسـتش


 زرنك باشُد. براى مـين است كه مىكويند سربازى آدم را زرنـى مىكند، مىمـازد.
مادر نانهاى خشنكـ و روغنى را دسته مىكند و مـىكذارد تــو كيسه نايلونى:

> - بدر مىـد ونت مىماننلد خواب نمى شُوند. به دوستمايت مم بده.

 كدامشان توى يكى شهرى مـيتند



 مىزثند:

- برو.... برو.... خحودت برو. بزن. تو را خحدا لِفتش نده. بزن ديكه. جان مادرت بزن.
سبر عبدى مىافتل. بدر به سهر ور مىدود. مادر ماج و واج بـ

عبدى نكاه مىكند. عبدى عين ديوانهـا بالا و بايين مِّيرد،انـانـار






 اين يكى رو با عدالت تفشاوت مىك

 بازيكنان و هم از جانب تماشاكرها. سوت بايان بازى. با بر ا به نغ تيم سهاس. عبدى توى لباس انتظامى مىرنصد. يلدر و مادر از خــرشـحالى


 مادر. كروهى از تماثـاكران خحشمكين از ورزثـكا






مىآيند. بارانُ سنى و آجر و جوب وبطرى نوشابه به طرفـ عبدى و ممعطارانش مى آيد.
مادر داد مىكثد و سفرهى بيخيدهاشاش را تو بغل مىكيرد:


مىكُّيد. نزنيد ديوانهما
بدر را هُل مىدمدر






جين مىزند:

- خرا بدرت را میزنى، بهانـا

بليسها مى آيند و تماشاكران ناراضـى را از دور مـينىيوس رد مى





 - حرا اين بيرمرد را مىزنيد 1
 بلند مىكند مىزند روى ران مادر. مى خورامد دوريمى را بزند. عبدى

 مىكنثل.عذر خحوامى مىكنتد.

 سربازها به طرف مينىبوس بليس مىدوند. مادر لنك لنكان دنبال عبدى مىدود.

- سـغره ات را بكير. بكو كى مى آيع مرخصـى
 مرخصى كه آمدم مر جی بدهيد مى میخورم.

 مىشود.





## جهار راه










- جِيه، اين قدر نزن به هـــــــا _آقا نال، فال حانظا



 رنت.مسعود ول نكرد. سـاجـت كرد. مرد، كلافه، شينـه را بـايـين

كثيد و دست دراز كرد:
-بده، خحلامـم كن.
مسعود دسنهى باكت را جلو برد.






مرد برسيد:
ـاين عكس حانظ استو هـيكل معتادماست. عين كداها ـ بله، آن وقتها كه عكاس نبود، اين جورى كثـيدند. خيلى آقاستا نان ان ما را میدمدل
مسعود دست دراز كرد كه بول بكيرد در مرد مرد باكت را با باز كرد. تكه كاغذ زردو كاهى از آن در آورد و جـلوى جـرد جشم هايش

 مرد اصرار كرد:
_كارت ندارم، بيا بالا. زود بيادهات مىكنم نترس.


 كنار كنبد.مسـعود دنبال اتومبيل دويد: - بولم را بده، كجا مىدوى؟ ـــنتم سوار شُو.

بيلو طورش
مرد كلت: 1 سوار مّوه و در اتومبيل راباز كرد.مستعود با ترس و






 به مسعود كغت:



 مىكرد.مسـعود را نمىديد كه توى اتومبيل شيكى نشسته. نكــاهش

 حسن نااميد شد و ر رفت سراغ اتومبيل ديكر.
 مىكرد. ترسيده بود: -مرا كجا مىيريد؟ بيادمام كنيد. بول نمى خواممه، مهمان مـن. مهمان حانظ.
ـاين حانظ شـها جه فدر كدا درست كردها مسعود تُرش كرد: _ماكدا نيستهم، كاسبيم.

## - چیه میفروشبد؟

ـ يكى مىكفت:ا شـما اميد، آرزو، آبنده و كذشته مى مروشبد. جه مىدانم، از اين جور جيزها. بكذار يـياده شُوم.
مرد لبـخند زد:

ــنـرس. يـيادهات مىكنم.
تكه كاغذ زرد رنكـ را جلوى مسعرد كرنت: -
_بله، شـها نمى توانيلـع اتومبيل توى خيابان فرعى بيجيله بود. مرد احساس درماندكى و
بدبختى مىكرد:

نداريدر كـا مكر مىـشودا باور نمىكنم.


 ديد. اترمبيل راكثـيد كنار و تكه داشـت و كغت:
 مثل سك كتك خوردم و كار كردم. مانيّن مال من نيست. آوردهاند تعمير كنم، كغتم دورى بز بزنم.

 ديد. صورتش را نكاه كرد. خروكهاى صورتش سياه بود. نكامش

تلخ بود و ميكارى روشن كرد.مسعود كاغذ راكرفت: -مى ــبخوانـ
مسمود خواند:
ديدم به خواب خوس كه به دستم يبالد بود

چـــل ســال رنـــج كنــبديم و عــاقبت


 رهبر خوبى براى يكى واحد




كرفت.

- بولتا
 بياده رو دويد. سرش را بركرداند و بلند كغت: اههمان من، مهـيان

حانظ.
مرد دنده عوض كرد و اتومبيل راه افتاد. شُبيّهى اتومييل را بايين
كشيد و فال مجاله شـده رالو الز بنجره بيرون انديان اندانحت.

جرخيد، نوى هوا تاب خورد، انتاد و زير خرخـها رفتا




 و دل سلطان را شاد میىرد.






 بازكشت. تابلومايش را به در و ديوار تمـر آ آويخت.









ـاين جا كجاسـت نتاش باشـي؟
آذين تعظيمى كرد و كغت: اروسـتاى مـن، زادكـاه مـن، كـه در
سرزمين شـهاسـت



 روستايع زندكى كننلـ









 نمك به حرام. حرا حنين كردى

## بو خورث





 رثصـلد، فنبان نيفتاد.
 خوش بود، رو كرد به آذين كه: اديدى، حالا ما ما با تو جه كنيم؟. سر

تولت مستى
آذين كه با تعجب و خوشيُحالى به عمد كـس و ممه جـيز نـــاه

 آذين كغت: داكنون خواب میىبينم. زمانى كه آن نقاشى ريما را بر

سلطان اماره كرد كه دستهار يور او را بيندند. از ميج كس صدايِ بر نيامد.






## آواز همسابه






 تُـده بود.
صدای بلندكو بلند بود. از بلندكو هـداى سـياز و آواز مـى آمد.



 جيرجبرى تـام زور و تؤتش را آورد توى كـلويش


 و ملغها و كنجـنـكـهاى هـراســان و خــوابزده مــم صـدايش را


## نـنـيدند.

جيرجيرك خحسته شـد از بس جير جير كرد و داد كتــيـلـ علف به



 جادر را ديلـ اهالى روستا را، آنان كه زنده بودند، توى جادر


جيرجيرك از درز جادر سرش را توا تو برد و بلند، با تـــام تـوانـ،
 كنار ياها و كثشُ


 آراز بسركى در ميكروفن و بلندكو بود.


 كرد. بسركى نغهميد، از بس در كار كـي

غش كرد و از هوش رفت
بسرك رفت. مردى آمد و از اميد و تلانش و حـبر كغت، خهرهان عرق كرده بود، لب مايش خشيكى شده بود،آب خخورد. كـى آب از

كوششهى لبش روى جيرجـيرك جكـيد. جــيرجـيركى تــــنه بـرد و





 بجهها نحنديلند
سشخنران لبخند زد و سـاكت شُده آواز جيرجيرك از بـلندكو در نحلـستان يـجانـدر

 روى برك علنى بريد. علغ در نسـيم خنـك صبح ناب مى خورد.

## توت

نيـا و مانى زير درخت توت ايستاده بودند. مرشان را بالا كرفته


 جسبيله بودند.











 دست مادر راكشيد و آورد زير درختت، اشـارهكرد و و نيما را نشان


 ترس.
نيها از بالالى درخت توتها تواى تو مشتش را به مانى نـــان داد و با
دهان شيرين شـده از توت كـت أر

خم مُد و توتما را توى دست مادر ريختـ. مـادر تــوتها را جلوى مانى كرفت: - بيا بخود.
 - بس خودت برو بالا، بجهن و بنخور. ــنـىتوانم.
 درخحت. مانى بالايش را تكان داد و و كغت:
 كنى.

 داشُت.
ـ خودت توت بكن و بنخور. اين جور راحت است.
مانى شانه بالا اندانحت و با به زمين كوفت:

ـنـى خـوامهم.
مادر كنت:

- خودم برايت مى خينمه خوب است

مادر، كه از دست مانى كلافه شده بود، كغت:


 مانى سرش را بلند كرد. توت خور بـوردن نيها را ديد و كفت:
 - مـمين؟ ـ
مادر به مانى نكاه كرد. هيجّ نكنت. دلش به حـال او مسوخت. راهش را كشيد و رفت.
مانى زير درخحت نسـست. زانومايش را را بغل كرفت. به درخت تكيه داد و زار زد.

نمكـ




مىشُد.









 دنبال بزغاله كثت و كوش داد.
















نرار كرده و به شهر رنـ رنته امت







دودورو....دودورو....م....وتا








 يبرمرد آملـ. بع بع كرد

5010
_آقاى راننده، ببنششيل. شـهـا اين جا، توى اتوبوس كلاه نديديد،

بابا بزرك با انكـتشـش خطل سفيد دور كلاء را نشان دادر
ـ خحط اش... خطط دور كلاه صاف نبود. اين جورىى بود.



دسـت هايش، با مهارت، خطط و اندازهى كار كلاه را نشـان داد



 دور كلاه را از روى خطمهاى كار تلب مى مباند.







علو لحورش
بكذارى زوبه رويت. روى داشبورد؟دير شد. جرا حركت نمىكنى.


اتوبوس خحراب شـدهو



 زير صندلى را را نگاه كند راننده رفته بود. خبال كرده بود بـــيرمرد

رفته است.









بيرى اش از ممان جا، شُروع شده بود. تازه بازنشسته شـد توى اتوبوس ايستاده بود و داشت خـيالات مى بانت كه در آينده چـه


 نديد كه يـياده شود. خيال كرد رسيدهاند به ايستكاه درختى، كه بايد

## بلو حورث




 دستـث بود. جوانى كه نــــــه بود، بلند شـد و كغت:
ـبشين بدر.

بابابزرك با تكان سر تشـكر كرد و نتــــتـ، منوز تو نكر كلاه بود.
 نكاهش مىكرد.








 داشت.
بابابزرك بلند شُلد، به سـختى از ميان مسافرها رد شــد و خودش را به نوهاش رساند

- فرزاد، من كلاءام را كم كردهام. مامان بزركى دعوايـم مـىكند. كلامت را به من مىدهى

اتويوس ايستاد.
فززاد و بابابزرك به خانه رسيدند. فززاد و بدر و مادرش طبنهى

_كلامت كو؟. سرما مى مخورى.



 نبردى؟ تا سر كوجه دنبالت دويدم، رفته بودى. كلاه روى صندلى بود.

## Yots








برنده دعواكرد:
 كار دارىا يرنده بابابزرك راكلافه كرده بود. بابابزرى مثل هر روز آمده بود





 روى مُاخهى درختِ روبه رو و نگاهمُ مىكرد و آب دمانش رانـ را



 توى اين برفـ و زمستان هيزى كيرم نيامده كه بخورم.






 شـد كه يرنده دست از سرش بر برداشته. بلند شـد و ور راه افتاد كه باز باز باد


 بابابزرى نوى بزند.



 روى ساعتش نكاه كرد. ديد وتت رنتن استـ الكر دير برود زنتش



## شلو حورش <br> مىىبايست شلغم بشخرد. از بارك بيرون آمد و رفت آن سوى خيابيان

 از مبزى فروشى شُلغم خريد و راه انتاد.







## cools


 حركت سر و دست نمايش مىدمهد و داستانى تعريف مىكيكند
 كه ميكروفن كوحولويى مىكرفت جــلوى حـنـجرهات، صـدايش شنيده مىنـدر

 و فكر میكردند ديوانه است.







 بيرمرد مـه جور كلامى داشت. تاج مـم داشـت. توى جمدانى نكه



 جوراجور بادشاهانان





 زنش نكذاشت كلامها را سرس بكذارد و و در كوجه و بازار برود.

- يعنى جهه، تو آدم مشّهور و عاقلى هستى. وتتى اين كلامها را را











مىرنت مطب دكترى را تميز كند به بونه مى كغت: - برو خانهى مـسابه اننخود بكيربنشانه بكير و بيار تا بـا هــم

> برويم.
> هونه مى آمد خانهى يمرمرد مى كغت:
زنِ بيرمرد مىكنت:








 نمايش را تعرين مىكردي:















عادت كرد:
ــكلبو ديكر نمى خودم مينهـمـ






 مىكذشـتـت كلاه نمدى روسشايع

كلاه بوست بره
كاله حصيرى
كلاه بشـمى
بونه صدايش را بلند كرد:

نمىيُد.

بابا بزرك بادش رفته بود كه ميكروغناش را ممرامش به كوجه




 مىكردند، كفت:
-بيا تو. نكغتم با اين كلاهما توى كو جيه نرو. معركه درسـت نكنا بابابزرك آمد و كلاه هايش راكذاشا

 -




 نكهبانها و سربازان آن زمان را بيرون آورد و بر مر كر كذاشت زد و جلوى جشـم بجهما راه رفت.

مادربزرك كفت:

 راحتى و ميكروفناش را جلوى حنجر هاش كاش كرفت وكفت:


- رثيس كلاه غروشان را به حضور بياوريد.
 و ججلوى صندلى راحتى زانو زد ر كا كنت
 مادر بزرك تاج را به سر كذائـت و نــــــت روى صنـلـى راحتى و كغت:
ـ ال از امروز هـه بايد كلاه سـربازان مرا بيوشند. هيج كاه


رنيس كلاه فروشان تعفليم كرد و كغت:





 رئيس كلاه فروشـان كفت:



 فرق كند.
بادشاه كغت:
-ـ باز كه روى حرف ما حرف زدى. شمه بايد كـلاه غـلامان و

سربازان ما را بر سر بكذارند تا نشان دهند كـ كـر هردم ما مسـتند. اكر
 كلاءاش برایىمان مى آورند.


- وای، غذايم سوختـ. تاجاش را بـرداشتـ و تـند رفت تـوى آتهزخانه.
بونه كنت:


مىكرفت. مادربزرك از توى آشَيزخانه كغت
 بونه كغت:
ـبتيهاش شحى شد؟ بادشاه كفت همه بايد يك جور كلاه مرشان
بكذارند، بعدش خه شـه
بابابزرك كفت:

كسى زنگ درِ خانه را زد. مادربزرى كنت
- يونه، مادرت الست، بدو برو خانه تان؟

بونه كغت:
ـــنـونودبكيربنـان نداريد؟

- بيدا نكردم.
- هر روز كه مامانم مسىآيد دنـبالم هـمين را مسىويـيد. اصـلاز نتهودبكيربنشان جه جور خيزى است؟ من كه فهميدم سرم كلك

مىزنيد. بزُرك شـدم.
 باز صداى زنك درِ خانه آمد.

كلبو كغت:
ـ مامانت آمده، برو.
بونه دويد و رنت.

حمدانش، درش را بست.

نيمه شبه، مادريزرك از خواب بريد و ديد جراغ روسـن امـت
 جيده و دارد تند و تند مى نويسـد





 مىانتل، بابانه.بلند شـل، خحسته بود. بنج روشن بود. صداى جيكى و جيكى كنجشـكـها مـى آمد و بــعْبَغُوى كبونرها.




بهترين بازىام را مىكنم. اكر خواستى بيا بين.ه يواش از خان







 كرفت. نفس عميقى كشيد، جمدانش را را باز كرد، كلاه بهلوان ران را الـور جمدان درآورد. كلاه بافتنى اش را از سـر بـرداشتـ، كـذاشـت تـو











 بالالى كوه درخت انجير كومى بود، به تنهى درخت دسـت كرفت
 و كلما بودند. رنگ به رنكـ. آفتاب بر آنها مـى آبابيد. بيرمرد لبخند زد باد آمد. باد حـداى زنش ود كلبو رد را بالا آورد:
 مىافتى. - بابابزرك، بيا بايين. دوستتت دارم. كـلاهمات را دوست دارم.

آرام بيا بايبن. بيا نبنتىا 1
بابابزرك دو تا خالل در دامنهى كوه ديا نـىديد. خالل بزرك و خال كو جكى و رنكى بايين كوه بودند، تكان مى باد تند كرد، رفت زير كلادهانـ باد كالاهما را بلند كرد، بالا بُرد توى موا تاب داد و جرخان رياند و برد. بابابزرك زير لب كفت: ؛ اين يكى توى نمايشـنامه نبود. بـازى
 برداشٌت و سر دست كرفت و براى خالىها كلبو و زنش، تكان دان داد.
 سـوخـت. باد تندى آمد و كلاه بهلوانى را الز سر دستش كَند و برد و انداخت بشت كوه.
 لُخت و بیمويش مى خـورد را بيدا كند، كلاه نبود. انتاده بود. زنش كفت:
 بابابزرك روى سنكى در دامنهى كوه نتــــت. دو دست كرمّ بير

و جوان، دست مايش راكرفنند. زن ميكرونن بابابزرك را داد. كلبو
كنت:

- برديـم خانان، يابابزركا




 ـ حالت خوش نيست. جاييدى. حيزى نخوردى فـنـار خونت بايين آمده.
-بابابزرك، كلاْمايت را ديكر نمى خوامى؟ _نه، تمام شدر - -خىتمام شدو



 مىكندلد، ندوها
زنش كنت:



 كه میكنى|

بابايزركى مىلرزيد، رنت رويش بريده بود. جشـممايـت سيامى

 بود، ديشب.
توى خانه، بابابزرك روى تخختش دراز كثـيد. اشاره كـرد، كـلبو
 بست.آرام بود.

ArAng





 بكُشند و شههر را ويران كنند.



 رضايت نداد. به بيرمردى كغت:




 بشت دروازههاى شهر مىمانيم تا از كرسنگى و بيمارى به تـنـى

آييد، و دروازهمها را بكنـاييد.
 ديكر طاتت نداريم. نمى توانبم متاومت كنيم، دروازيمها را باز كنيد.




 صربازان آنان را مدف دكر دنتند و كشتند.

 از مـيّج كس صدايْ بر بـم نمى آمد.
 ممكن بود شورش كننل، حاكم را دست بسته به دشمن تسليم كنتد
و دروازهما را بكــايند.
 باز مىشُود. در ابن رتت دخْتركى كه نامشُ امّهروه بود نزد حاكم رفت و كفت:
 برانيد. به حرف من كوش كنيد. هر جه مىكويم بكيند. شابد اين
كره باز سُود.
 بودند. ناكهان زدند زير خندهـ كها

 بكيريم؟ بجهها را جه به اين كارهاى مهـمـ برو با عروسكت بازى

در ميان بزركان آن جمع، دانتُمندى بود عاتل، كه كوش دادن را

 را از اين وضع خلاص كنديند سبس رو كرد به مهرو كه:
ـ بكو جه كنيم؟ حاكم اجازه مىديند كه سخنت را بكويه. مهرو كغت:

- من سـخنى ندارم. كوسالهاى مى مخراهم. كوسالهالى جاق و سرحال. مـمر زدند زير خندارم:

 كوسالداى جاق و و سرحال. حاكم كغت:
- حالا كه سختن را مى مُنويم. نبايد در آن جون و وخرا كـنـيم. بكرديد و جنين كوسالهاى يبدا كنيد. داتشميند كفت:
_دنترم كوسالد را مى خوامى جه كنى؟ مهرو كغت:

 نرسيدهام جيزى نخوامـم كنت و شـما مـ از من جيزى نيرسبد.
 نكردند. كـاوى مـردنى و لاغر يـافتند كـه مـهرو كـغت:"بـه درد

حاكم كفت:
 خواملد كرفت.





سردستهى سربازان كغت: ــوش نكنيد، بكردبد خانهاش ران
 كوسالaاش را بغل كرفت و كريه كرد و به مهرو نغرين نرستاده و و كنت:


كنبد؟ من بدون او ميميرم.
كوساله را به تصر آوردنل. حاكم رو كري

مهرو كفت:
_ حالا معدار زيادى كندم بياوريد.

مهرو كغت:
ـ مـين كه كنتم. كندم بياوريد. حاكم دستور داد كيسهاى كندم بياورند.

سربازان معه جا را خانه به خانه كشتند و و سرانجام در خـانـانى


 سربازان كيسهى كندم را جلوى مهرو كـذاشياشتند.


- بخخرد زبان بسنه.

حاكم و درباريان و بزركان بر آشنتند كه:
 كرساله كندم میدمد؟.

دانشمند كفت:
ــ بكذاريد. مر جه مى يخواهد بكند. اين كوساله و اين كـيسـى

 بيــتر كندمها را خوردد. آن تلدر خورد تا تا مير شـد و كنار رفتـ. سربازان به كوسـالد آب دادندي
 مهرو كغت:


دشمن بغرستيد.
اين جا بود كه صداى مسه در آمد:

دشـمن كه بخورد و بيشتر بماندا
ـ نكند ما وظيفه داريم شـام و ناهار دشمـن را هم بدميم!

مهرو كنثّ:
 ديكر جيزى نكنت. حاكم اشاره كرد كه كوساله را براى دشــي

بغرستبد. بينيم جه میى مشود.





 براى دشمن فرستادند.
حاكم به مهرو كغت:
ـ حالا راحت شدى؟ ديكر جه كنيب؟ مهرو كغن:
ـمرا ببريد بالأى برج شُهر تا دشمن را بينـم.
 كوساله راكر فتند و به جادرِ سردسته شانـان برديند.


 بزركان دربار روى بام تصر مهرو را مىديدند: كه ايستاده و دثـمن را مى بايد.
 دشُت جند مشعل ديد كه از ديوار شهر دور مىشيدند، فرباد زد:



 مهرو كغت:




 نااميد شدند محاصر هر را شكـستند و رفتند.







 مهرو يكى بار از روى بام يبرزن را ديده بود كه كلاه و جارقدش را





## ابجاميس







ابراميم، يكى از بهعهما، سرش را بلند كرد و كفت:

 حعيغت براى حغاظت از از آن ماست.
ــ قفس بزرك و دسته جمعى، كه فرار نكنند.






نزديكى مىكنن..

رامنما خنديد. مريى كفت
 عجيب و غريب مىكند. اسمس راكذاشتههايم انضول معركها. سر كلاس مم ممين جور امتا بعل رو كرد بي بجهما:



 رامنما كفت:





يكى دبكر از بيهمها كغت:


ابرامهيم برسيد:






وسيلّى ذفاعى از نوودشان دارند. ميلاً توى لانهماى تنـك و باريكى




 برستوها و شانها به سرها و.... _كنجشكها. ــكنجـكـما، نه. آنها را ممس جا مىتوان ديد. معمولأ برندكان كمياب را نكه مىداردم. ابرامـيم كغت:
 تهورها و مرغماى شاخدار وتنى جاق و زياد مىشوندن، با آنهبا حهـ مىكنيد؟





فرشيد كنت:
ـو شــــا آنها را مىفروشـد.
ابرامبم كنت:
_شما يرندكان هابللوس هم داريد كه خودشيرينى كنتد و دانیى
بيشتر بنخوامند؟
درسـت در مــمين وتت بـرندهاى آمـد و روى شـــنـى رامـنـا

نشـــتـ. نوكش را آرام زد به كردن رامنما، كردن راهنما را نوازن كرد. رامنما از جيبش جـند

 رامنـا كنت:
ـ ـ جوابت را راكرفنتى؟




 ديكر عادتشان شده كها....
 دانهاى بنخورند و روزكار را بكذرانتد. مربى كغت: - ابراميه، بس اسـت ديكر، جه قدر فضهولى میكنى1. ـ سـوالهماى الكى مىكند، آقا. رامنما كفت:

 جواب دميم.




 برندكان بلند برواز را اين جورى نكه مىدارند


نخورند.

 رامنما خنديل. مربى حرص مى میو
 مربى دو كرد به رامنـاكاكي:
 مىكنيد?
 خودشـان مم عادت دارند. مىروند تـوى لانــمايى كـه بـرايشـان مانخته شُده.


 بودند به بجهها. ابراميم كغت:

- يه نوع برنده مايع معمولأ فرار مىكينند. - عتابما، لأُّنورمها، جغدها و بعضى يرندكان ديكر. - مرندكان بزرى؟




زخمى بشُود؟

دِرمى' مىكنتد. اين اتاق رتاكـى دردمى، است.
بكى از بجهما كفت:




تشنـك روى سبمهاى كلنتى ترار كيرد، خانم راهنما كغت:

 - يا دت مىكنند توى تغس.

ابراميم اين را كغت، كى مريى باز تويديد بـاشاشي
 ميان حرف بزركـرا ابرامِيم كنت:

 اين طور نيست خانم؟


 _ _ددرمى، بعنى بوسـت و تاكــى يعنى آرايش. شابد بشـود كغت:

ابوست آرايى.، در كذشته توى بوست شير و بلنكى و ايـن جـور حيوانات كاه مىكردند، براى تمائـا - خانم، ما شُنيدهايم كه برندهما را با با برق مىكُثـند و خشـكتـان

مى مكند.

مى كشيد و نوكش را صاف مىكرد كغت


كفت:
_ممبى اينها به مرى طبيعى مردهاند.
مربى كفت:



 بزركى و تيزى و درخـئندكى.

ابراميم كفت:

 طاووسما و جغدماى خشنك شـده را نكاه مىكردندا

ابراميمّ ثرسبد:
ـاينها رامى فروشبد؟

_اكر بول داشُتم يكى از اين عقابها را مى خريدم د مىكذاشتم

روى ستونى وسط باغ برندكان. منل مجسهـي تهرمانهايى كه در ميدان شهرها مىكذذارند.

 آدمهاست.
مربِ خج جحب به ابراميم نكاه كرد و كفت:
ــُخب، بحهما بروديم. اتوبوس آماده است.



 آيندهاش حكونه استاله

## باسى مرع







 خود راخخلاص كند و همراه عثاب برود. سر نخ به شـكم عثاب كير بود.


 عثاب نخ را میكثـبد و بدر ممراه نخ مىرنت. رزيا دنبال بدر دويد و كغت:
-بده من، نخّ را بده من.
 مىاندازد توى دريا.
بادى تند آمد و عناب را بيجاند، غرود آورد و به زمين كرفت. - ديكر بس است. ظهر شـد كـرمنهايـمّ. بـرويم جـايه جـيزى بخوريـم


 رنت. قات تات كرد و سوار باد شُـد و بد دريا رفت. مادر خنديد:
_مكر اينما مىايستند كه تو بكيرى شان!
رؤيا كغت:

 مادر كنت:
ـ ممين جور آنها را تمائـا كن. ببين جه قدر قـشنـى مىيرند. توى باد با بالمهانيان مىر مصنـند.
رويا اخم كرده بود. بدر بالهماى عقاب را جمع كرد، نخ بلند را دور يال ما يِيجيد و كغت:

- بروديم.

توى رستوران رزبا غذا نـى
 _اكر غذايت را بخورى، برايت مى خريرم.

در بازار برنده فروشما هـيج كس مـرغ دريـايى نــمىفروخت.

جسركى دو 'تا غاز بزركى داشتـ. باهاى غاز ما را كرفته بود و كشان

 و بالل بال مىزدد. رزيا دنبال بسركى دريد. كردن غاز را كرفت، بالز
آورد. يسرك كفت:

- ولڤ كن، جیه كارش دارى؟
 مادر كغت:

بسرك غاز را بغل كرد. غاز سنكـن بود.

رويا كغت:
ــبخر بابا.
مادر كفت:
 را به كَّد مىكثـد


يسرك راه انتاد، هند قد
غاز به زمين كشـهده شـد.
رزيا داد كشيل:
ــدوياره غاز را آن جورى مى میردا
يلر و مادر بواب نداب خريدند. مرغ كوهكـ بود. دمانش باز بود و بامايش را با با سيم به

حوبب سنكين و كُلغتى بسته بودند. دور باها جُلبَك خشَك و سبز
 حرفـ مىزد. به جاى آن تات تات مىكرد و آواز مى انواند. به بدر

كغت:

- براى مرغـم دانه بـخر.
_اين كه نـى تواند دانه بـخورد.
-مى خورده، كرسنه است.
مادر كفت:
- وبه باير نكه دار، دانه بخريم.

و به بلر حشُـمكـ زد.

رزيا مرغ را بغل كرفت.در دمان باز مرغ دانه كذاشتـ. -بنهور ديكر، مكر كرسنه نبودىا






 بازی كنى؟
مرغ در تكان اتومبيل سر تكان داد داد
 بالهاى موغ را تكان داد. اتوميل رد شمد. رويا جنكل را نكاه كرد.


 بودند كه به باى مرغ خـيار خـبيله بود.

تخمرع
















 كوجه بوده سرزد. كـى نكفت تخم مرغ مال مرغ ماست. حيران و


 نشـهه، بركردد.
اسد توى فكرش تُف را مىديد كه حبابهاى ريزش وار وارنته و ته
 تخم مهغ مىكـنـت

 مىداد: يكى دانه لوبيا، يكى دانه عدس، يك حـي
















 بابا راكرفت و تند دويد و بركثـتـت درِ دكانـ







 باران قاتى نـُود.







 بيدا كرده و دنبال صاحبش كنـته، دير شده. بابا باور نكرد. نكر كرد

رفته است فوتبال بازى و الاغ سوارى. خوراست السل را بزند. اسـد
 بيشّ بقال و تخم مرغ را كرفت و آورد بيـّ بابا كه بكـويد دروغ نكنت.
مشُترى كه ريش و سبيلس كوتاه شُده بوده از كار اسـد خورئسُ


 اسـد و بابا نامار خورددند. دَم غروب اسد تخم مرغ را را برداشُت و بُرد بيشُ بعال. بغال تبول نكرد كه آن را نكه دارد.
 مردم است و نبايد آن را بخورد.

 باشند.
اسـد تخم مرغ را كذاشُت جلوى آبنه. كن دكان را جارو كردي.

 مبج كدام نكغت كه تخم مرغ مان مال اوست.


 اسـد تخم مرغ رالز بجلوى آينه بـرداستـت بـابا روى آجـر تُـف

 جوى دنبال خوراكى مىكـنـنـند.







 خـُّك مىشود. بركــتـ. دوـد طرفت دكان.

بالو خورش







 زهرا ساز و دملشُشان را آورده بودند. آنها را سالم از زير آر آر آرار در










مادرشان هـ ثامايش شـكسته بود و توى كِ بود و در بيمارستان




 كردنش و با دو تا جوب كوبي












 هم جلوى اتوبوس را بكيرد.ه
 و بشُكن بود. در بين راه آراز خحواند و با صـد



















 برايش كت زديم و مورا كشيدبم. آفا كفتا:




اشكمايش را باكى كرد و به ما دلدارى داد و كغت: انخدا آدمهاى



 به كريه انتادند. آقا به نادر كغت:اين كه غمكين است. چجيز ديكـر بــلد نــــــتـد بزنيد؟












قاسم كه يكى از بحهـا بود كفت:
 آتا كفت: رزمى ديكر جيست؟ قاسـم به نادر كنت: رزمى بز ابـا
نادر سر سُرنا را بالاكرفت و و آمنى جنـكى و رزمى زد و زهرا با
$\square$
خوبهائ كوجكت روى دمل كوبيد. امـفنديار و رحــمان دو تـا



 آّا رو كرد به نادر و زهرا و كـتا
 آوردهايل. سوغات خحوبى الـتا نـا متشكرم.



 زدند.




 المـت . من شب و روز بيش شما هستم.




 مىكردند و نكامى به خانم كه ايـستاده بـود و بـا لبــنـند نــــاهشان مىكرد. خانم كغت:





 نخوردمايد؟
اسـد كه يكى بار يبتزا خورده بود، انكُتْش را بلند كرد و كغت:

بوديم. ما را برد بـتزا فروشى.
 خوردهاى. آن بـتزا جه طور بود؟ خرشت آمد؟ ــراستـت خو شـم نيامد.


 ترس و لرز در دهانش كذانـتـ. آن را جويد و مزه مز مزه كرد. معلوم
 ديكر نخورد.



 _الان كه هحيز ديكرى نداريمـ
حـند نا از بجهها بد كريه افتادندي
-به ما نان و بنير بدهيد. ـ أبكوشت بدهيد.

ـ ـنان و ماست بدمهيد.




 كرد و تا صبح غصه غوردد.
0







 جامايى مم ما را بردند. اتوبوس را سوار شــديم و رفتيم به باركـ




















 تعرينش خوشـم آمد.
 برایمان غذا بياورد. ترار بود آن شـب هم به ما بيتزا بدمند. سر و

صداى بجهنها بلند شد، هر كدام حرفى زدند
 ــن دوست دارم، بكوييد بياورند.

 _نمىشـود به ما احبز ديكرى بدهيد؟
 خر و كورخر بهخوردمان مىدمنـد.

 مىدهى. مـسى مردم دنيا بيتزا مـى اينورند. مكـر تـوى تـلويزيون نديدى؟
 نزديك بود دو تا از بجهها سر خورب و بلد بودن بيتزا به هم بيرنل و دعوا بشُود. خانم كفت:
ــامشُـب برنامه مان بيتزا الست. بيتزا فروشى مهمانتان كرده. اكر


 - خلوكباب ندارند. غذامای آمان آماده دارند. ــمثلا غير از يتزا بـا جه دارند
خانم كاغذى كه عكس يتزا رويش بون بود نشـان مان مان داد و كغت
 دومت دارد، بكويد، برايش مى آورند.

زير عكس بيتزا كُلى اسـم غذا بود. انواع بيتزا و ساندوبيج. خانم

 - مىدانم، من مـمبركر مى مخورم.

- جيزبركر.
- جيزبركر دبكر ییـــت؟


- من هيزبركر مى خورامم.


 تعريف مىكرد.


 سوسيس مخصوص.
 دستثـان را بلند مىكردند. خيلمىا از از روى كنجكارى، دست بلند



 بود:اوقتى نويسندهاى دارد از ينجره به بيرون نكاه مى بكند، الو بيرون







 مى خواهد با شـما باشـم، شـما مر كدام موخوع خِوبى براى نوشّتن (4.

آتا عبداله صورت غذا راكه بجهما صغارش داده بودند كرفت و سوار وانتش مُد و رفت.













درمى آورد و جواب سؤال بجحها را مى داد.



 نويسنده بحهه ها را نكاه مىكرد و غصه مى خوردد. در اين وقت خانم آمد و كغت:
 يتزا فروشى شلوغ است و به اين زودى نمىتواند غذا بياورد، بايد صبر كنيم.


 خحلاصه اتوبوس حـر


 مشترى ماى بيتزاخور غذاى مان را بانيرد. نادر و ز زمرا ميان اتوبوس




 اتوبوس ميان بجهمانى كوجكى بود نكاه مىكردم. نويسنده مسه كس
$\square$


















 نادر سر مُرنايُش را با بالاكرفت و و بنا كرد





ديكر صداى ساز و آواز فرنكى كه از بلند كوى رمستوران بــغنـ












 بياورند اين جا كه يتزا بخخورند. تويسنده كغت:
_الـكال ندارد، غذاماى سـغارش ما را بـــميل، مـوروـم تـوى
اتوبوس مىتم: مخوريم.



 مى خوابيدند، حالا امشبـ كه صاحب رستوران دعوتشـان كرده.....









مرخورده بودند. حرنـ ميزدندند

رستوران به آن رستوران بروديم.


مى موريم.

- حرا با با اين طور رفتار مىكنتل. خودشان ما را دعوت كردهاند.

خانم ناراحت بود:

- بيحهها سـاكت باشيد. سرم درد كرفت. برويم بيـنيم آن جا جهـ

مىشود.
نادر و زهرا با اشاره من ساز و دمل میل میزدند، آرام مىزدنلد، مئل
وتتى كه براى عزا میزدندا
نويسنده ناراحت بود



## 174

 نادر و زهرا آمنك شـاد زدنده آمنَى عروسى و جـشــن نـوروز.

 آمد و بليس به راننده كفت: ـ بزن كنار؟ جحرا شـلوغ كردهايل مكر عروس مىبريد؟ راننده كفت: -بيجهما را از روسـتاى دورى آوردهايم و مهمان ما مستـند. خانم كغت:
 راننده جيزهاى ديكر كفت، و كفتا
 بليس آمد توى اتوبوس و كنت:
 و بعد خودش ري جواب خود



 r
„كربه سـيده، كه زودتر به شام برسـيد.ه

بهجها براى يليس مهربان كغ زدنـد
 بجههاى روستا را دوست داريل.؛ حدلى بوق بوق ماشينها غهابان

را بر كرد. اتوبوس بزرى خيابيان را بـند آورده بـود. بـليس زود از از

 خيابانى كه به رستوران می يخريورد








كه طانت كرسنكى نداشتند كيك و آبميوه داد. خانم كفت

 كردند.
بالاخره رسبدبم به رستوران شماره



 خوشُسال شد و كغت:
 فهميديم كه رنـس اين جا بسر صاحب هـــى رسـتورانهـاى

كربه سفيد است. او كفت:
 ایكاش شُـما يك شُب ديكر مى آمديل، ميان مـغته مـى آمديد. يـا


و كويسنده كفتى: بايد مبر كنيد.
 مهـان اند. روزهاى بدى كذراندرانداند. رئيس كنت:


 دخالت نكنيد.
ـ يعنى جه كه بردم داستانم را بنويسم؟؟
 احوال كار سـادهاى نيست. مشكار اردل است.
 - يعنى مىنرماييد بـ كسانى كه زودتر آمدهاند و بول دادهانـلـ،




 مىدميد؟
نزديك بود نويسنده و بسر صاحب رستوران يتهى ممديكر را
بكيرند. خانم بيش رنت و به رنـيس كغت:

 كردهاند. نُسا داستانهاى او ران ان نخواندهايايد. نويسنده كفت:



ورد كرد به رنيس :
_اصلاً ثـما سواد داريد؟
رنبس باشاش برخورد و كغت:
 برويد سب ديكر بياييد. مهمانى كه به زور نمىشمود. حالا هر كار مى مواميد بكنيد.




 نويسنده كه ديد جماغتى دور بههها جمع شدهانده روى وانت

ايستاد. و سـنتنرانى كرد:










نويسنده داشت حرفـ مىزد و تند مىرفت كه خانم جلويش را
كرفت:

 مسثولبت داريم. شـها شـعارتان رامىدهميل و مىرويد يـى كارتان و ما
بآبد عبدابك كفت: باثيـمَ















 سرمان شـلوغ استـت حرفـ بدى زدم؟







 كه بجهها موقع بازى نيفتند و بلايى سرشان بيان نيايد. رانتده به نويسنده كنت: ـ أقا شما دخالت نكنيد، بكذاريد هـه هيز به خير و خـوشى تمام شُود. عجب شبى است امشـبـ نويسنده كه نمى خواست داستان در ممين جا بـ شبيرينى تــمام

شود، آمد توى اتوبيس و كنت:
-بجهما نــما از اين وضع راضى هـتيد؟ مـه كنتدند:


 خفت و خوارى افتادمانده آزرده مىنورد. نويسـنده كـت
 بياوريد. مىرويم جايى كه حرفمان رابيزنيم. راننده كنت:
_كجا برويم حرفمان را برزيم. كوناه بيا آقاى نويسند.
 تهران بيرند.








 بجهماى بزركتر بجهماى كوجكـر را آردردند توى اتوبوس، نخانم

- جه شـدْ؟... كجا بابد برويم؟ نويسنده كغت:
 خانم كغت: آتا شما داريد داستان مىنويسيد يا زندكى مىكنيد؟ راننده كفت:

 بـرنامه ريـزى نكـرده، بــجهـا را تـهران نـياورد. وزيـر الان تـوى الا وزارتخانه اسـت، جلمـهـ دارد.

كند، خيالش دارد برواز مىكند.،

خانم كغت:
ــد دست برداريد آتاى نويسـنـهـه. جه غلطى كرديم كه.... راننده بريد ميان حرف نحانم، كغت:
 رودرواسى اداره شُده. بكذاريد برويـم وزارتنخانه بيينيم جهه مىشود. اعداممان كه نمىكنتد.






> كرم كرده بود.






 نويسنده ساز و دمل زدند. نكهبان از اتاتكث بيرون آمدا - جيه، جه خبر شدهو نويسنده كفت:
-با وزير كار داريم. نكهبان كفت:

- برويد فردا بياييل، وزير با معاونيناش جلئ جلسه دارد.
 انداختند هايين و وارد وزارتنخانه شدنده خانم






 را شُنبد از اتاقش بيرون آمد، ما بحهها را ديد كه مـراه صرد ريش

 كغت. داثـت حرف مىزد، وزير و شند نمر ديكـر ازاتـاق بــرون

شـل وغهـه خورد و كفت:


 بعله بحهها را برد توى اتات بزركس كه مشُل سالن بود و بر از مبل و ميز و صندلى.


 حـال شـما را خوب مى نهمم. حالا حه دوسـت داريــد بـنخوريد تـا بكويم برايتان بياورند؟،







 را فرامم كرد. اكر موافق باشيد بكويم براى تان بلو خحورش بياورند،

خود من مـم كرسنهام، هـراه شـــما مى خرورم. بعد، جلوى بهحها بيسكويت كرفنت، هر كدام دانشاى بردامتـتيم. جايع مّ برای مان آوردند. وزير كفت:


 نكردند. خانم كغت:

- -خرا رفت؟
 كارى مى خحواميد بكنيد. آن شُما و آن مـم وزير. يكى از بيههما كفت:
- برويـم روى بام وزارتـخانه و از آن جا تهران را بينـنـم. خانم كغت:
ـ نه، خطرناكي إست، خجلاى نكرده يكىتان مى إنـتيد هـابين و











## از نويسنلده برسيده بودم: <br> - براى دامستان بايان شاد بهتر امنت يا بايان غمانگيز؟ كغته بود:

ـ بايان هر دالستانى بايد از دل دامتان بجوشد. نبايد باي بايان را با با


 روز بعد، روزنامهما عكـن ما را با وزيو جاب نوشتند: هبجهما مهمان وزير بودنله.ه در تلويزيون مـم
 تلويزيون شـاد شديم. دوى مـم رنته سغر خوريهى بود.
هاكر شـما_رضا


