## y red

 ins.



W8420

## 

# خاككTشنا 

## اسماعيل فصيـح

جاب دوم

# خじ <br> اسماعيل نصيح جاباولجهr 

 Ir.Y• هاهو سومباتجديد تنظرحروف ثينى : سهيل (تهران آى.يى.ام )

$$
\text { تيراز : . . . } 0 \text { جانى : مروى }
$$

## فx

| $\dagger$ |  | دغنر الك: |
| :---: | :---: | :---: |
| 11 |  |  |
| Y | سابها |  |
| +V | 6-4.ad |  |
| $\Delta Y$ |  | دنّر هوم: |
| 09 | كابوت به* |  |
| VA | , لأونا |  |
| 11 | سانیوبح |  |
| 1.9 | خاله تورى |  |
| 1\%* | - | هنمر -وم: |
| 1\%8 |  |  |
| 1pa | 3 ¢-mer |  |
| 148 |  |  |
| Y10 |  |  |
| Y*Y | ب6 | \%نتر كهارب: |
| YHA | تنهايـي آَ |  |
| Y $\triangle$ W |  |  |

تقديم به خاطر\& مادرم

 تصادفىالست.
|.

دقر اوه:آدمباي يير


در روز گّارى كه شهر ((طهران)" هنوز دورش جند دروازه داشت و


 مرغى Tا Tمد شُهر







 و;جابنجا مرد. حسن آن شب گريه كرد. تا صبح خوابب مار و عقرُب

يك زيندكى خاد شده/ IP



 مى مواست روح كرم خودش را با كاغن و مركب توى روح دني بريزد. همانطوريكه روى گونى زغانل خوابيده بود و دستها و باماش رو را
 تاريكى مىرخرخشـد. فردا صبع كلب حسين هْوهجى، حسن را برايى كار فرستاد بيش

 نصف ديكر را مم در د كان نهك كونى و ندكـغروشى مش بدالنَ زير بأزارجهُ درخرنگاه شاگردى كرد.



 مى كرد، و خسته نتى


 زنده بود. ظاهرش خام و بيخيال بود. اما به مهه جيز ايمان داشت.

انتار در زند گى جلال و عظمتي مىديد. انكار اين دم و دستگاه آرد
 درونش دنياى ديگرى بود. دلش مى
 مىخواست ياد بخيرد. روح جوانش شـاعر بود.



بود. بيشتر كار د كان به مهده حسن شـد. اما حسن شـاعر تشــ.


 نمكـفروش شد.
 مدابش گيرا بود. لحنش خون بود. مشتربها و كاسبهاى بغل، ناز

شاگُرد تازه آورد.

 سر جراغها هغت تا صلوات مى مرستادند. بر شيطان حرامزاده و دشمنان
 مىغرستادند. نهام روز هم غزلهاى حافظ از دهان حسن نـىانتاد. تهام

يك رند
روز مى كوبيد و بسته نمك مىساخت و' مى فروخت و غزل مى خراند.


 شبها مىرفت زورخانهو و استخنوان مىتر كاند. در كشتى كيرى،



شان") وزن و احترامى پيدا كرد. روزین كه ميرزا رضا كرمانى نامر الدين شاه را در حر مز شامزاده


 اصهر حليمفروش صحبت مى كرد. يكـرتبه جـو افتاد كه شَّاْ را نوى


 شلوغى، وقتى كو كب و مادرش از جلوي اين سه مرد رد شدند و ز زنها

 كو كب اولين دخترى بود كه حستن جشْش بهش منى النتلد: از منان



كشيد و ديد كه آنها داخل خانهُ مهد نهرونى شدند. كوكب دختر شاططمهدعلى نهرونىبود. مادر كو كب، گّلين



داشيت. ريزه بود و سينهاث تازه جوانه زده بود.

خريده بود، با كو كب عروسى كرد.

شـب عروسى، حسسن بيست سـالش بود و كو كب يازده سـالش .

 حالا حسن شبها با شوق و دلگُرمى تازه به خانه مى آمد. درى آ به دنياى تازه به روش باز شده بود. بيشتر شبها كو كب سرشب خـو ابش

 كه كر كب نتحمل مى كرد و خوابش نـي حسن تُش بوى عرق و مزه نمك ميداد





حسن خان رابه خاك بياورد.
سال دوم عروسى با كو كب، حسن خان د كان بزر گُّرى سر بيت

يك زندكي خالـ شُده/ 11
گلوبند ك نزديك كو جهُ جاله حصار براى خودش باز كرد. از خانهُ





 مى:جسباندند. عـهدمغروشى و جـزنى
 عرف مىريخت. شـبها خستگّىاش انـدازهنداشت. زند جوانيس باى آسياب نمك و د كانها مىسوخت ور تلف مىشد. و و سالها يى در يى رد شدند. و حسن شهر نگفت. حالا جوانى بلند تد و لاغر بود. جشهان سرد و ناراحهت داشتـت




كو كب در جهارده سالكى اولين بحهشان را زايبد.
 هرت زدن و خـوابيدن را گذاشت كنار. سـرشب كـه حسن خان




ورق مـيزد. مـدام سرش توى كتاب بود. بهـ سـونالهاى كور كبـبا


"آ"آمو امروز نديدى؟"
("هوم؟)" سرش نو كابـبر بود.
("آقامو نديدى امروز؟ حالش خطور
("هوم؟ آر0، ديدمش.")
((گُشتو بكوب.)"
( ${ }^{\prime}$ ) )
"(آقام حبزى نگف؟؟")

("واسة بجه جل بسماللّه گرنتى؟")
( $\left({ }^{\prime}\right)$
((من ;ردا برم حموم؟)"
"(موم؟)"
("وا! گوشتو بكوب. ازون كتاب جی ديدى؟")
 اما دبوان خواجه حافظ زند گى خموصى حسن خان شده بود. بلند
 مى آورد مى خورد و مى خوابيد و با كو كب عشنقازى مى كيرد. تنش


Y. / يلع زند كى خاد شده

تا بنيه دانشت، صبح سحر مر روز مىرفت سر كار. شب آخر شبه هر شب مى آمد بغل كو كب. و زند گى مى گذشت.


 خانه هال كرد. دوازده بجه بقيه شانس نباوردند و زنده ماندند و از دنياى عبوس و شلو غ خانة حسن خان و كو كب خانم




 خانه. صبح به مبع دو تران به كو كب خرج خان
 بود. حواسش بالى ترازو هم بود. سالى دو روز نیطيلى داشـت: عاشورا و تتّل اميرالمومننين.





مىرفت و شعر مى

 مىداد. بمغي شـبها حسن خان ميان مستى و خوابـ در در تاريكى بيدار مى شد و بامى شد و مىنشـست و زير لب (ا(الا الى آموى وحشى كجانى") حافظظ را زمزمه مى وكرد. تلنى و بأس در سينه و روحش
 گكشدماث در دروتش مانده بود. در درون خودن







 مى خوابيد. كامى نيهه شب از خواب مىيريد و حس هى كرد در در دنيا تك و تنها و بدبخت است. حس مى كرد در ميان ممه غريهه و ورصلن ناجور است. حتيندر ميان زن و بحههايش حس تنهانیو بيكانكي

يك زندكى خالـ شده/ rr
در جـربان تــغيير حـكومت تـاريخى كـهـه در طــى سالهاي








 را كا حدى مشغول كرد. كم كم نمكفروشى را توسمه داد و د د كان سر سر كو جهٌ جاله حصار را سـطط فروشى و بعدها خـراربار فروشى كرد.
 عم در اندازههاى مختلف نوسانه داد حالا عصر ها جلوى د كان سر جهارراه گلوبند ك مىنشـست و با مشدحسين تصاب و حاج اصهر حليمى درباره حال و الوضانـا ع اختلاط
 اعتنا نـداشت. به سياست و به دنيا زياد دلبسته نبود. فقط درون
 دماغش سو خته بود و متو جه نبود. محزون و گرفته بود. زند گُش

「「
سوخته بود. مايِهز زند گُش مردهو و از دست رنته بود، ولى ملتفت

 با تغيير و تحو لات شهر تهران، كم كم در زند








 دو ششدانگ خانة نو در تو كه دوازده نا اتأ دانـ داشت زير بازارجها
 يكى كرد.
خانه حسانى و مفملى شد. بك حباط بزر گ داشت و يكى حياط

 در گامهانى با منبتكاريهاى ظريف. صـحن حياط با آجر نظامى فرش شده بود. حوض بيضى شكل و عظيمى وسط حياط بود. آب جارى سنظّلج از جوى كنار حباط رد مىشد.

دستش بر كت داشتـ. با دستهاى خودش بونهمأى گل سر خـ و و
 كه همه گرفتند و حامل دادند. كنار جوى آب بـ دوتا درخت مو نشا

 حياط آويزان بود. به هر جه دست میزدد، بركت داشت ور دستهاى


 و عشتق تازها هس حس مى كرد.

 كاسبهاي درخونتاه و گلوبند كـ به تول كو كو كب خان خانم














 ارباب تنغ مىشد. صبرش تهام میشد و و حو صلهاش سر مى مرنت.
 يك نم كرده يِدا كرد.

 مادرش زير گذر وزير دنتر توى يكـ اتاق بالاخانه زند ارباب بورى را صيغه كرد.
 زدن ياد گرفته بود و شبها بساط و شام دلخو اه ارباب را باى تختّنواب

باز دل ارباب حسن از ابن اتاق بالاخانه و بوهاى جورانى ديو دوانه
 دست آورد. قايش را دزديد. باز شبهاى شمر حافظ خواندن و عشتَ
 اين سالها در بورى ريخت. ام أرباب آخر شبها ميرفت خانهـ

يك زندمى خالن شده/TM
زياد طول نكـيد. كو كب خانم جريان را ههميد و آشش گُرفت. اول دعواو جنجال راه انـداخت. بعد تهر كرد. بعد گريه و و آخرش





بيندازد.



كو كب خانم مم نسلمب تشهنى بود. بعد از اينكه با جادو و جنبل
 از راه دل اربـاب وارد شـد. شببا خـانه را خـلوت كرد خواباند. اتات نالار را مرنب كرد. حتى از يكـ جهود دم در يكى تار
 شبها بساط و شام را مفصل جيد. خودش را هفت تلم آرابش كرد.

زنبور‘ من كه مردم.
گول جـشماتو خوردم.
"تى نتعى،
كجا رنتى؟

ما نفت مى خواستبم.... به الين نرنيب كر كب خانم گوشهاى از تلب حسن را را باز ربود حتى باز از او آبستن شد. و آخرين بحهاش را را زاييد. بحه بسر بود و ارباب آن را به باد بدر خودش مـادق نام گذاشت تنارى" يش ارباب و كو كب خانم خيلى عزيز شد الما ارباب حسن تا Tا خر عـرش (علاوه بر دوازده بـجمالي كه از كو كب داشت، از بورى فم مـاحب جهار بجه شد: سه بسر و يكـ



 دو سـال يسش از مرگ گارباب و باشيده شدن ورنه ونه، به نام نحصيل، به

 و يوسف، در تهران ماندند. بورى بعد از زايِيدن يوسف مرده
 بود، اين بجهها بخصوص آخر آخرى را، كه مريض و عليل به دنيا

 دوش خوامد كشيد و مأيوس و ناكام و دلخون خواهند بور بود. ارباب حسن در اين بحهها زند گى خاكى شده خود اتاقهُ درب و داعونى اول خبابان نرهنگ برايشان خريد. به بـيكى از

هغاز هدارها سترد مستمرى روزانهاى (دو تومان) براى آنا بفرستد.


بحچه، و ششت نوه از او باتى مانده بود.
در جشههای به طاق افتاده و زلزددمانى، يك آرزوى برباد رفته باقى مانده بود. در مـورت لاغر و تكيده و سـوختهاش، ياس و بيهودگى باقى مانده بود و در جنازهاث از از با انتاد گى و آن فناى خاكى.

سايههاى كمر نكدر جشمانبيرزن

آخ، انظُار همين ديروز بود. انگار همن ديروز بود كه خـدا بيامرز ملك تأج خانم توى زيرز زمين بندم آنداخت



 خودش با دست خودش انداخت. آينهُ بختم جهار گوش آب طـلا داثـت. جـلوى منـسـوزنى ترمهـ بهن كرده بودن. روى




انسر كه سفيد بخت بود اومد تو.



سايههاى كر نكدر بشثمان يرزن /rr
نداشتّ. خودش بود و خودش. هفت سال بيش واسه بابام و اين و







اسهاعيل بزاز و دادن به من و حسن.
 بندازم، اون شسبو يادم نديره. آخه من جه مبدونـي





عزيز نشدم.

باى حجله، انسر و طونى باهاى من و حسنرو توى لڭّن گّلاب
 توى لڭًّن. افسر بهش گُته بود كه بايد (اثـاباش)" بده. خودشم دوزارى طلارو برداشت. انسر از اولنّم بول جـه كن بـن بودا



داشت. هقى زدم زير گُريه و ديگُ نفهيدم... تا الهى مبـع گريه

مبّح گلين خانم برام كاجيى درست كرد. مادرم روسفيد بود. حسن كه از اتات حجله اومد بيرون، زنها واسهش دست زدن. افسر و




 سرم داشـتمىتركي. اكبر هفدمزار يول طلا جمع كرده. افسر دو
تومن بول طلا جهع كرد.

كخ كه جه روز گارى بود. انگار همين ديروز بود.



حسن مىداد؟ با روزى يه ترون؟




 ابوالففـل ! كه حهما كشيدم. مشت ماه آز گار أزم خور م مىرفت


اما باباشون مظه عين خيالش بود؟ انگار نه انگار. بالون حال مريض


 هزار جور دوادرمونم كردم. اما هـه باباشون كسى بود كه يه تزون خشـى و خالى براى دوا و درمون به من بول بده؟ شبها خير سرش
 مىرفت.


 هختاررو حامله شدم.

وختى هنوز آبستن بودمه، به شـب خواب ديدم جناب على با عمامهُ







/ro
كارى مى كردم معلو م بود بیهـم بسره.



 دعـوتـ كرد و شـام و بـند و بـساط داد. شـــبـ خـتنه سـورون اكبر داداشـهرو نـصفه شـبـ باز دوبار نرستاد تـه باز ار گبرا كه دوتا ديشّه بطرى دوا بگكره . اما بعد هر كارى كردم كه السم بحهرو حسـين بذاره

نذوشت. اسـشو ورداشت گi شُشت منتار.
بعد از اون ثن هر دو سال يه دنسه بشـت ڤم على و عباسرو زايِدم• او (;)

 كi

 خودشون.

آخ كه من از زندگى خير نديدم به ابو الفضل! بعل از مردن زهرا و


ارث بابامو بالا كشيد ـ دويسـت تومن به من داد و منو خر كرد و برد محضر و ازم كاغذ زبك ادعا گرفت.






 دكون خودش بود نده. آخه مگه اون بسره بیى ور و با جى داشت؟
 نـى خواستم دخترم زن ثـاكُرد د كون باباش بشـه. الما عاقبتم بجهم

سيامنخت شد.

 بود، اينم شد توز بالآوز







حوض. فرياد زدم. گُريه كردم. مختار داشت از دستم مىرفتت. واى
 شـبها، نـصف شــبهاه از خـواب بـلند مـيشدر و
 بجهمو دوباره از خودت ميخوام يه روز غروب آخرالى ماه رمضون، يه درويش اومد در خونه و يه



 مردان شغاى عاجل ميده.



 كدومشون؟ آ خ كه دستم نهك نداشتا

از شو شرم نو زند

 *ى مى عن وأكرده بود. مر جیى داشت و مر جي در مى آورد شب به

شـب ياى الوانتى مىداد. بول نازنينو بالالى دوا و نجاست مـيداد و


ميكرد.
اون خونهرو هم به ميمى من خريد. با هُشت نا بحه و و يه داماد و

 كهتر نمىداد. رنتم سينهريز نازنينهو كه گلين خانم بهم داده بور بوده تو نو بازار زر گرادويست نومن فرو





 آبم رون.

بابأشون جتدر دلش ميخوالس عروسى مختار رو بيينه. اما ديگه





دخترم مريضهه، دخترم الهس، دخترم بلهس. بعد دخترهرو بند كرد
بهش برای روزى دو من نون. خاكى بر سر دهاتى!




كه نشد. (جناب على خودش از تصهيراتم بگذره). بعد از عشرت و بهجت ديشُه بنـج سـال بـجه نزايِدم. دو سهنا
 ناكشون كردم كه ملانكه برتشون بـشت
 وضـع خونه و خرج مى كرد؟ اگه حوض مینر كيد، بايد خودم بنا



 يـه شـب درميون دير مـيومد خـرنه. معلوم بود دميره خـونهأون

 آخرشّمر ظامر سرزنده و بخلو و بخند بود و سر شب هم كه سرش

توى كتاب و بند و بساطش بر برد.



دبگد نبايد آبستن مىشدى. حالا ولش كن. كفت دبگّ بنيه ندارى.
 جناب على به دادم رسيد كه ننداختـش
 ميخونه. نتط صادته كه حالا مامى جندرغاز برام ميفرسته و اقلاًا اين

آب باريكه هس.
الما خبه، از شُو مر جه خبرى دبدم كه از اولاد بينم؟


 بندازمش نو كوهـ كه. هاره جيكرم بود.


 بادم مياد دو سه سـال بيش از مردن حسن (انگار بارسال بود) موقع كشف حجابه، من با اون مانتو مشكيه و روسرى آبيه، مث زن





اب / خات اشنا
بجههاى يتيم حروم كردم. وانَ، بجه جحبه! جـون و نفس آدمو
 رأ انداختم. نقط عروسى بهجمت تو اين




خهور شده؟
بمد از جنگُ كـه نـن نون بودو تـ تند و شيكر و نه نفت من
 بابا دارن با بابا ندارن. ممه ميگتنت يين بحهـاى ارباب و شيكـ راه مبرن. الا خودم مبجى نداشتم. يه جاد بادر سباه داشتم كه
 نرفتما جه سالهايى از عمر و جورونيم كذشت


 در مىرفت. مـادق مـش سـه جهار سالش بود كه باباش مرد. وختى






سايهساى كعرنك در جثمان يرززن / TY




 لب گور دسم بيش عروس دامادام دراز بشه. اگه صمادق روزى بنـج





 دارهء هم طوبى. افسس حالا يه خونه سر سه راه سيروس داره و و بيست و

 شد. نوميدون شهناز شيش تا دكون داره كه هر كدوم شيش هـ هـ هز ار
 طوبى كتره؟ أگه اكبر اون كاغذ تر كى ادعارو ازم نمى گرفت الان




r
ماه قسط بدم ولى منم بالاخره مثل الفسر و طوبى بِيدامى كنمبا

 كردن. حياط كو جيكهرو مجزا كردن و دادن به من و بهجت و صادو و اون بـجهم رسـول كـه وريريد. بـقيهرو، هـهـرو فتروختن و بين


 بولشو خرج اون شوهر نرياكى و بجههاش






 بدم. اما خوبه، باز صد كرور شـكر كهـ اتلأاون آب باريكه و به خشت خرابه مست.

تكى و تنها نو اين خونه، صبحا كه از خواب بار باميشمه، حالا صورت


مبثّه زوغال. قلبم معينجور گرمب گرمب ميزنه. براى مادق كه امريكاس نمىنويسم كه مريضم. بجهم غصه ميخور ره
 صدو ببس تومن برام ميفرسته. بتيهشون ونيجى. مـختار كه مبتي





 كدومشون نُبست.
حالا ديگّه دلم فتط به اين تناريها خوشه
 سرفه كبودم مىكرد. اخلاط سينهم بازم نوش
 شوهر بهجت كه تو رTol آن كار مبكنه منـو با تطار برد مشهـه. رنتم







اما نرفتم مستراح• توى لگن كو جيكة خودم اخلاط كردم. تو تاريكي
 بود. رنگ اخلاطهو نمىديدم. لگن كومولورو برداشتم و از بلمها
 خون ندانت و مث آب زلال بود.
الما وختى از زيارت برگشتشه، بهد از ماه مبار ك رمضون، دوبار

 نسخه بیبول مبشـه؟
من مريضمم. راس راسى مريضم. دكتر كُته نمك نبايد بخورم.








 اون خونه نها و متاج بان بانه؟
 بزرگ,

واى كه اين سرفه از جونم جیى ميخواد؟ T Tخه جرا؟ خد خدايا، من كه از تقميراشون مى گّذرم، اما تو نگّنر.

 اين باد از جونم جی ميخو اد؟ ديسُسب تا الهى صبح باز باد باد تو سبنهم

مrيبيلمد

 بلدن قنارى نيگهدارن؟ يكيشُو بجهُ عشرت كور كرد. در قفسرو باز گّذوشتن و قنارى نازنين بريد رفت. مد و و بيست تومنم بيشتر قيمتش بود.



 واز ميذاره. مدام هرأغ مسترا رو روشن ميذاره. خبر كه نداره سر بر ج بول آببو برت جشد ميشهـ.

Sهظها


 كشيدو كريه كردو زند ومى يسر كو هجلث شروع شد.





يادش نيست. بوى بدن مادر يادث نيست.






الز روز و از روشنانى نميترسيد، و رنكها را دوست


 كريه تنها اسلحهُ او بود.







 عناب عجييى در مينهاث مسيبحيد. ولى مالا هيزى از آن ترسها يادش نيست.

 نفتى، برابماز آب نبات خروس تندى درست مى


 خانمجان شنيدهام باورم شده) الما دستهاى استخواني و وس اني مغزم مانده. رگهاى آىى و برجسته آن دستهاى لاغر و سوخته و و بير و

جقر در مغزم مانده. هنوز سه سـالم تشده بود. از دستهاى الستخوانى بـابا، رگهاى بـرآمده آبى، و از از خروس


 خيابان شاهيور مىرسيد، يادم هست

 هست. تار زدن مادرجان را نوى اتاق بالاخانه يادم هست. اما از همه




 میزد. بعد فم بشيمـان مى مشد.




 خيابان بوذر جهرى و شاهيور مانده بودند كه جه جورى بكتـندش


دنيانى داشـت
اول غروب مادر سفره شام را باى تختخواب بهن مى الى



 مى كذاشت. بعد از تولد يوسف كه مانـ مادرجان مرده، خاندجان اين كارها

 سر بابا مى گذاشت. يوسف بيشتر وتتها خواب بود.


 كند. بكى دو سال آخر كد خيلى مريض بود و كمر درد داشت، من
 مىنشست و آرنج دستش را مى گذاشت روى هخخده. (من متصل دور


 مرا زير تختخواب مىفرستاد. كتاب شـرشُ را برمىداشاشت، خوش



## (1) 1 - or

جيز را دوست داشت و ڤهه دوستش داشتند، و لحظه و ثانیهاى به غم نیى گّشت. اين بك لحظه است:
شب جمعه، بابا (كه دو شب بيشش من و فرنگيس را كتك زده بود) اول غروب كرامت كرد و دو خربزه خراسانى و دو كا كبلو انار







 آب لمبو كردن، ولى جشم از بابا و بساط شام و دكر راسبيون جاودانيش برنمىداشتمر.
بعد از دو سه استكان، بابا بطرف قـداق بوسف خم شـد و با لحن
مخصوصش گفت:
"(شـلام شلام شـاقورى باقور!!)

("عليك شلام شاقورى باقور!)")
("قق... تَ... ثق...)"
("شلام شـلام شاقوري باقور!!)"

OT/Lind

بابا دستش رادراز كرد و گڭف: ((دش بده بابا.)"
"آ"تون. آتون."
("دش بده بابا. دش بده بابا.)"

 بودم. منظره نماشا دأشت. نيشم باز بود. بابا مرا ديد و و با با الخها


س.
من مارمولكـوار بر گشتم زير تخت.
بابا دوباره بطرف فنداف يور برد
"(دش بده بابا. لى درد و بلات بخوره تو كاسه سر اون جلال بدر
سو خته. دش بده بابا.")
" (آتون.")
( (دش بده بابا.)"
("آتُون.")
("دش بده ميگم!")
("آتون.)"
("دش بده بدر سوخته.)")
"(آتون.")
گامى بوسف دست بابا را می گرفت و بابا دست او را تكان مىداد و "شلام عليكم، شاتوري ثاتور ") مى كرد. از ختده شانه هايش

به لززه ميافتاد. مثل امشبب.



ما بجهها اول شب با خانيجان شام خورده بوديمر شبهائى كه بابِا






 هون يكى دستم بود.




آوردم وروى زخخم بام تق زدم.

نوى اتاق، بابا حالا لول بود. قند روم




بهد رو كرداند كه: "زير تخت جلال بدر سوخته!")
من شير جه رفتم نير تخت. اماسرم را بيرون آوردم و كارهاى بابا
رانماثا كردم.

دفتر دوم:زخمهمهاى اول

تابوتبحه

هر گز مسعود را فراموش نمى كنم. و آن روز غروب كه مسمود از بالاي شيروانى خانهُ مشانيخى
 هنوز T $ا$ خرين كلماتش كه گفت: (امادق منو بلند كن.)" نوى گوشم زنگ مىزند. ولى آن روز و آن لحظه تنها نقطهُ تاريك روزه
 خانواد8 مسود عهيد اوايل تابستان هr هr ا به درخونگّاه آمدند. بدر مسسود خانةٌ روبروى خانٌ ما ار خريد.
در اولين برخورده مسهود يكـ بسر بحهن ريزه ميزه معولى، با

 كني تا عظمت روح زيساسش را الحساس كني. هنوز يكى ماه از أسباب كشى آنها به خانهُ روبروهى و ظهور مسمود در محلة درخونگاه نگُشته بود كه مسعود با با مهه زير كي و


تا تابوت بحه /
 بود. نيرونى در رو مسعود عبيد بود كه او , خرد به خوده دير با زد


 شد. يسرهالمى دو برابر او بودند دعوالاى خودشانرا بيش مسهود

 خود T T ن سال معمال مسعود بودم




 آماده السعت.ه)

 بابا

r
حياط مىرفت تا بشت بام. اين حياط خرابه متعلق به يك خانواد




 كو جه اسمر بيرمرد ديوانه را گذاشته بودند: (ابابا گربه.")




 بابا گربه ابگوشت مىتخت. اما شبها ملاباجى خانم از ترس باني


 جلوش در مىرتنـد. ما بجهها از روى بشتشتبام بابا گربه را تهاشا ميكرديم.
بابا گُربه هيجوتـت از خأه بيرون نـى آمد. از كو جه مىنرسيد. توى حباط خرابه دستهاي را به كمرش میزد و براى خودش رو راه
 مى گُتند تا جند سال يِش از و كلاى مجلس در مدر مشتروطيت بودهـ.

وتتى مجلس را به توب بستند، از ترس فرأر كرده بود و ديوانه شده بود. بابا گگبه قد بلند و لاغر بود و سبيلهاى يربششت و سفيد و كلهُ
 نظامى كه يسرش سر گرد ملك آرام برايش آورده بود راه مىرفت. گُامى، دستها به كر، وسط حياط خر خرابه ميايستاد و نطّق مى كرد و و با محمدعلى شاه و عينالدوله و كلنل كِاخوف جر و و بحث و ر مخالفـ



 صورت و موست دستها و تنش را آنتدر مى خراشبد كه خون راه مى افتاد.





 مانند برق جشنهای گريهمايى بود كه روى زان جانو يا شانهاش


كو جهُ شــخ كرنا بود.

بعد از ظهر هاى تابستان من و مسـود ساعتها روى يشـت بام خانهُ ما



 "(مسعود - بابا گربه") بود كه من فهميدم سرّ محبوبيت مسعود و ر
 هنوز ماه اول زند گى مسهود نوى كو جه


تشسته بوديم مسهود آمى كثيد و گفت:

خوشحال شه. ")

$$
\begin{aligned}
& \text { "(جكار كنيه؟") " } \\
& \text { ("بيا براش يه جين بيدا كنيم.")" } \\
& \text { مريمدم: "جيق؟") }
\end{aligned}
$$



گغتم: "هجت از كجا بياربه؟" ("به دونه درست مى كنيم.")
("نو بلدي؟")
" (")

 كهر قرقره را با ميخ سوراخ كرده، با جاثو سوراخ را را


 مسئلةُ بعدى، مسـُلهُ تونون نو بود.





 هيزى نگُشت كه نقشه گرفت: بابأ گربه آمد ما را الز درز در نگاه كرد.





 باز كرد و آ ا, ام آرام باى جها


צ7 / خات اشی
 سرد و كنجكاو به مسمود و كارمأى مسعود خيره بود. بعد صحنه حساس و گّگگ اصلى شرو ع شـد. مسعود اشار ه كوجكى بد بابا گربه كرد. اشارها تعارف بود. بابا گربه اول نفهميد. به اشاره مسمود جواب نداد. درحقيقت ابروهاش






 خفيف سر مو أفقت خود را به مسهو د نـشـان داد مسسود نوتون چجّ را تازه كرد و همَ را روشن برداشت و





 هيرمرد ديوانهُ درخونگاه نديده بود: خنديد! و ما د دندانهاى زرد و
درشتـش را ديدبم.

تبوت بجه /









 فرداى آن روز سر گرد يك تفل جزد
 حرف ززند.
 بوده آنم وتتى ملاباجى خانم در حياط خرابه نبود. بابـا آن ريش و سبيل سفيد و قدبلنددرانتظار باى ديوار مىايما



 يك كيسه توتون از يشتـبام مىانداخت.
(7 /
تا الوايل باييز مسمود علاوه بر هزارما فعاليت ديگر بابا گربه را مم
 بك جيب آورد توى كو جه و باباكُربه راسوار كرد و الز حباط خر اسر ابه , كوجه شبخ كرنا و محله درخونگاه برد. سر گرد بابه خانهاى كه در شـميران خريده بود نقل مكان داد و ما دبكر باباگگربه را توى درخونگاه نديديم. ولى روحبٌ شاداب مسعود ڤمجنان در محلة درخونگاه روشنيبخش بود. سِ از هندى خانواده مسمو از خانهُ روبرونى بلند شندند و يك خانهُ دبير توى كو جهُ رشتيا كرايه كردند. خانهُ جديد


مسمود تطع نصـد




 سكهـهعى) میداد.
 اين بولها و نوزيع Tنها بكى ديخر از ابتكارات مجيب و ز زيباى مسعود

بيش از اين مسمود كشف كرده بود كه جــوهاي كنار بياده ــ








اجازه نـيداد دهشاهى ازين بولا الا اخر




 او را هنگام آمدن دنبال من مى گرفتند. دو سه مرتبه هم بِدرى دير كرد كه من مجنبور شـدم بد امر امرار مادرم مسطل مسیود نشوم

 فراموش نیى
 رد سينهاش بود.



 حركت يك تطعه سنگ كر جك روى لبُ بنجر
 كو جه نرود، و در عوض با سرغت به دنبال من بيايد. اين ترارداد نيز مدتى اجرا شد. نقط بك نقص نـر داشت: مسمود




اول نمیرسيد.
 آمدنش را نديده مى گرفتند. مسعود عميد بطور عجحيبى بين معلمين




 و در صورت دور تندتر مىدويد. كم كم به دير آمدن مسيود عادت كردم ور و ديگُ زياد منتظرش
 مى افتادم.

VY / تابوت بيه
مسهود متو يهه اين كار هن شل و به روى خود نياورد. شر گز ياد
 بياورد.

 خوشتخلت و بهربان بود و ختْده از لمهايِ نمىافتاد. فقط يكبار به

 شهرى بود كه ختودش برايم سروده بود و حتى از بیهُ ده سالهالى چون
 روحش از اين چند بيت میوزن و تانيه ميتابيد : هند
 كوفت آخر






خالـ T / Vr

 ههميد و دست به كار شد. خودش وا از ناودان كو جه بالا كتمد و ,

 كُفت: ((صادز هنو بلتد كن!)") بصد رنت.
 اورُانس و درد و مرده زياد ديدهامه هنوز در تمام لاشههاي يبحان، و
 جلوى چششهان بهتز كو جكى آ, Tدند , جناز درخو نُخاه مينردند. باباگربه مم المـاله يعنى ڤيجده سال بعده مرد. نود سالش بود.

 عرض ثوفته آخر دسـت كم نود ملانه خر الب كرد تا تمام كرد.

درخونتاه

روز اربعين بود.
 بفل بود. ;زنگيس داشت لـب حوض براى خانجون ثلمان هات


 و سلام تُشسته بود. هرو كيده بود. تششهان مسز درشتش به ينجره خيره بود. لبانت در
حال دعا بود.
 يكـ ثن و نيم برنّج آمان نبود. تمام شــب شم بيدار مانله بود و دعا خو انده بود و بادام خلال كر 02 بود. شلهزرد خيرات امير المو"منين و نذر دخترش بود.



YA / درخوتهاه
 كو جكش تنباكو , ا كه اندكى خيس كرده بود میتلاند و توى سرتليان مى كُاشتـت

 شده روى دو طرون سـينهأي بود. با حر كات آرام؛ مثل غرودهكایى
 مى Kذأـت خو اهرشن .بود.


تنيا كو (و بگير، تصدقت برم.")


يرزن تشُم سبز با حسرت به تَ ريزه و صورمت بينهايت و جهه نو اش نگاه كرد. زير لب زمزمه كرد كه الهى تصهفت برم كه جقدر شباهت مادرت شدى. بعد با ملاي بلندتر گفت: (پعانی كه كغتم
 .... . .

خانجو ن؟")
((ج))

نـهـ،

باهاش حرن میزنم.")
(آخه من دلم مىسوزهـهـ")
"(من حالا ميام بيرون غصه نخور، تصدقّت برم. بذار يه خور خورده جزجز كف بام بخوابه، ميام بيرون. خون نم نم اون تنباكورو بگّبر، تمدتّت برم.") فرنظيس نـباكوى خيس كرده را دوباره از سر تليان بيرون آورد و توى مشت سفيد و ظريف خود جلاند. وقتى سر تليان حاضر شد،
 دانشت بلند كرد و باحركت مع دست دور سر خود خر خر خاند. آتش



 بدون جّأدر به حياط آمد و آن را گُرنت. موهايش يكدست سفيد بوده تميز و مرتب شانه كرده و بانته بود، مانند موهأى نرنگّيس. منتها موهاى بيرزن در يكـ رئ رشته بانته شده
 تميز بود. جوراب سياه بلند بايش بوده ساق باهابش لاغر ولى



A. درسونكاه
11...Sos,
 يوسف مكا كرد و لب حوص نشست و قلمان را سر زانوى خود

((داداشت بهل لمتوز برنگشته، يوسفب؟")



;زنگيس فم حالا آمد و هیلوى مادر بز,
دست زير چانه كذاشت. گغت:

(")
شيرزن ڤنوز رويشَ به يوسغن بود.

بنوديسه، يو سفه؟")


;زنگيس كفت: (ايا حسبن و با على ڤم بلده بنويسه من و جـلا
هِش ياد داديِم..."
("ميدونتر، نُنه.)"



 تهوهأى و درشت و اندكى تخـش زير ابروهاى كشيده و و سياه جذابيت خوبى داشت

 بزرگ و خوامر خرد رالب حوض نشسته ديد، خخدهاى كرد و كفت: ((خسته نباشين ملت.)"
"اخودت خسته نباشى، الهى بلا گُردون اون تد و بالات بشم... حالا روح مادرت توى خاكى شاد و سربلنده، و به تو افتخار مى كنه. به هـهتون الفتخار مى كنه....")
"(إِاتون جطوره خانجون جون؟ بهتر شده؟")
("(انه نه. هنوز جز جز مى كنه.)"
 تو جهُ مردانهُ مرد خانواده راداشت خانجون گفت: (اننه، اگر مىخواى حالا روى كاسهمارو
 هونجا بيلوى كاسهماست.")
جلال با همان هابكى و شوخى به طرف انبارى به طرف
 دست انداخت برادر كو جكش راه گُربه بــه بفل، بلند كرد و
 نشده بود. فتط وتتى جلال او را به طرف اتات عتبى میبرده از راه

AT / Aر /
 و نـىنواند راه برود: ((نكر كنمر باش نيخ رفته.)

 مى كتيه.")
 وتى راه مىره حيوونى مىلنگه. امتن نیىنونه باشو بذاره زمبن....") "اون بامن. بدش يباد بيينم.") جلال كد گُونى براي ابِنگونه مواتع و سوانح هميشه آماده بود،
 گربه را گُرْت و معاينه كرد. باى جب عفبش بود بود. لحن و قيانه دكترها را به خودش گر گرفت.

 او را به موتع به بيهارستان رسانديد.)"

 هالا جهلال بسر كو جك و نحين را از قَلمدوش بابين آورد و
 جليك را باز كرد و يكـ انگڭشت از روغن وازلمن درون آن سر
 ماليد. بعد كى به آن نوت كرد. يوسف با التخار و تشكر برادرش را را

مىنـرُست.
 قَل !از ناشتا، نزديِك ظهر و بیش از خوابِ به او بديد. شُلهزد بايد هرج
 برادر اين را مىدانستند.


 .ز,


 بخش بودن.
 (C.


بيرزن آمى كشید و كفت



"(جلال، رو كاسهعا كه جيز ماى بدى نوش شتى؟")

فرنگيس كُنت: (لنه، خأنجون. من خودم مششو خوندم. بارسـال
بود كه نوشته بود ((ياحِ جيل)") ((يا استالين)) )].
 يكى يه كاسه شلهزرد براشون بغر ستيم نو اتاق كنفر انس.
"(جلال هطوره اين كاسهرو بدى دم خونة اون ڤمشاتردى

$$
\begin{aligned}
& \text { (" (اكدوم؟) }
\end{aligned}
$$

("اونكه مادرش رختت شوره و باباشونم انداخته بودند زندون.")
("منصـور حا ج موسى.")
(ااين كاسهرو بده دم خونششون. ندارند. خخودت يبر. رأمشون

("بابا خانجونه حا جر موسى تمام داداشهاش عرتَخورن. داداش
بزر گُش كه مم عرتَوره و مم ترياكبه...")
 بدبخته. اين شلهزرد نذر علىيه. المير الـو'منين خردش شُفاعت مهدرو

كى بده و كى خربه...")

مى كشه و عهرها هم نو اون عرقفروشى آبرامديس بهلو بمب بنزين عرق مى عوره.") ("غيت كسىرو نكن. ننه.)"
(إ.... بخدا. از ناصر برس.

$$
\begin{aligned}
& \text { از نوى تورى شراب مى خوردن و از نوى سماور عرق. ." } \\
& \text { "(اننه غييت كسىرو نكن، جلال!") } \\
& \text { " (خيلى خب، كدومو بيرم؟") }
\end{aligned}
$$

 اونم رخت شورى و كلتى مى كـده. اين كاسه كو جيكهرو مثم براى دخترش ببر.)"
(اغيبت نـى كنم. اما شوهر اين يكى هم از نظام فرار كريده بود و و


يوسف فم مرى اه جلال رفت.


 بود. آنها از خيابان نرهنگ انداختند ثوى شاهيور. بعد از زير گذر دباغخانه و مسجد رنتند به طرف درخونگاه. خانة منصور طا طـج موسى

درخوتكا/A1
 مى خورد به طرف خيابان بوذر جمهرى.

 "(إس إرا گفتى؟ شُوخى مى كردى؟")
" (آره. آخه شلهزرد نذريه و خيرات مادرجون و ازين حرفا.") يوسف باز مدنى ساكت ماند. آنها حالا به فسهت سقفدار بازارجه درخونگاه رسيده بودنـ. ("داداشهاش بد آدمانين؟؟") ( (داداششهای كی؟؟")

 ("(العني حی؟؟")
"(يعنى شانس نباوردن. مادرشون كه رختشُوره. باباشونم كه



رفت يخغروشى..." "
"...."
(اخودش نمى آره. با گارى از يخهال يخ ميارن. ههار بنج من
بهش میدن."
يوسف كـى نكر كرد.
"(يس زمستونا جيكار مى كنه؟ زمسَونا كه يخ نيس.")

Ay / خات اشنـ
"(دم هدرسه باميه و معبون و تخهه آفتاب گردون و لواثشى و آبنبات و از اين جور جيز ها میفروشه. حاللِ گربهمون جطور ره؟ بهتر نشده؟" يوسف نگامى به گربهاي كه در بغلش به آرامى خوابيده بود انداخت. لبخند زد. (اخوبه.)
بعد با محبت به جشـهاي برادر بزرگش خيره شد. لبخند روشنترى زد.
جلال گiت: "(يوسغ مى غخواى بي گاو بيني؟؟")
"آره. كو؟ كو؟"




 "
("(مهوهای و سفـد.")


"(ايس من باهاش دوست مىشمم.")
(اخيلى خب.)"
در خانة بزرگ باز بود. صحن حياط مانند بكى امطبل سرباز،

كيفـ و ير از جانور و مرغ و خروس و كيونر بود. روى ديوار حياط طرف كو جه با خط كج و معو ج نوشته بودند: (للینت خدا رو و ر رسون


 ميخورد. بكـ بيرزن سباه جرده لب حوض نشسته بود و وضو
 مى كردند. مغس روى دست و صورتشان نشسته بود. اتاههاى مادر حاج موسى بالاى يشت بام بود. يكـ نردبان كنار هياط بود. بيرزن سباه جرده به محض ديدن جلال و حدس اينكه در بقجهه جه مدكن است باشده از جلالل يرسيد كه با با كى كار دارده ("زينب سلطان هسه خاتم؟"
(". ())
" (كجاس؟"
("بيرون. رختشورى.)"
("بجهمهاشون كجان؟")

 " "كتيد منصورم بالاس؟")
" "آرهانگار بالاتو اتاته.")
جلال هــالا دست يوسغ را سغت گرّنته و از صتحن حياط رد

شـد. به طرن نرديان رنت. بوى لجن و بت أز باشو يهعاى حوض
 يوسف را نياورده بود. اول يوسف را شهان بايين نڭهداشـت، خودشى
 يو سغ رابهل گُ فت وبالا برد.


《". ${ }^{\text {. }}$.

$(1.0, T))$

(منـو سفت بكير.)")
لب يششت بام از لبهُ هرّه باريكى رد شدند. در انتهاى هرّه يشت

 ظرف آلونكها بیش مى و بيشمتر بشُشت بامهاى كاهـغلى محله زيرنظرشان بود.


 شلهزرد و بِ دست يوسغ، بانوك با به در آلو نك زد وشنصوروا


درشخوتكاه 1.1

 به سرعت بوسفـ را عقب كشيد كه نبيند... ولى دير شده بود.

ساندويجووآبجووسعدى
('تثبيى ياد دارم كه يارى عزيز از در درTمـد، جنان بيخود از جاىي
 اين جملنُ سمدى را من و نامر نجدد در دبيرستان خيلى دوست داشتيم• در حقيقت روز كارى بود كه اين جمله با وزن و قافين مخصو صش

 "(اسبى يلاد دارم كه بارى عزيز از در در آمد، حنا برجستم كه جراغم به آستين كشته شده "(مبحیى ياد دارم كه رياحى
 كمر ثاره شده."
زنگ آخر مثلثات داشتيم. آقاى اعتمادى داشت تمام وجود


 تهام شد، نحستين صفحات را جنان ليسبدم كد زيانم جون خر بر

ساندويع 5.../
گاو ميش به دهان سبياه شد.") من زير آن نوشته (اسيزده بدرى باد دأرم كه كالبِس و خيارشور فراوان بر و با داد، جنان خوردم كه در






T، آيفت بيرون.")
 ;حمت را كم كردم. ولى از ملرسه بيرون نرفتمه رنتم توى حـياط، توى زمين وزنش هنتظر نامر شـدم. عصرها با ثم از مدرسهه به خانه .ر
حياط دبيرستان رهندا خالىى بود. زمین ورزش ثم خلوت بود. فقط







 عصر بیى روز :هارى بود. من و نامر تجـد از مدرسه بيرن

ها / خات
آمديم و بياده از خيابان اميريه Tامديم بالا طرف سه راه شاه. بعد
 برادرش كه سر لالهزار بود برود. كار داشت.

 ماشيز، حرف امريكا رفتن و حرف هـه جى. ولى ترنها از هر
 نويسند گُ ختم مىشد.
آن سال اول اسلامبول توى يك بی بأساز يك كانه بود كه آن روزما به سبكى المربكا آبجو بشكهُ ليوانى مىفرو


 مى مسوزاند، در آوردم و تجدد را مهمان كردم و ر رنتيم يكي بك ليوان

آبجو و يكـ ساندويج زديمت.
اسكناس را به صندوقدأر داذم و جهار تا زُتون گر زتمه. دو تا از


 فيلههاى جان وين! آبجو ما مثل طلا تشنش و و شثفاف بودند. رويشان



من: ("بهبه ثـاد شـدم!)"


("بزن بحه، (رشن شو. ()
() ()

ناصر (با لهحهُ رشتى): (اT - من كلوم (و برأى كى باره مى كتم
T T برو بيرون آ. بيغت بيرون.")

روى كانجحه و كاايهاكى درسى نامر بود نكاه كردم.
"(حى شيخونى ناصر ؟")

كذأشت و با دست به آن اشأره كرد. من كاب البر انـباز كردم•
(نويسندهاش كيه؟ ارنسـت تی؟"

خودمون."




تاز مشون نشو ن ميله.ه
((جناييه إ عشڤىـيه؟)

ترت هيخورن.
 كردم. (ادويسـت و هشتاد صفحه تو خيابان راه ميرن و تو كانهعا عرت ميخورن؟ شرح حال خودشه؟")




ناصر ليو انش را بلند كرد. با افتخار و غرور مسخر هكفت: ("بله،





نامر حالا جـى شـد شا

 تو نيويورك نامه نوشته بودم و تقاضای يذيرش كرده بودم؟"

(اجوابش اوهده. يه مرسشثنامه فرستادهن كه بابد ير كتم و بفزستم تا لُّيرش بدن.") "(راسـت ميكى؟"

ساندويع و.../A
((جان تو.)
("بده يِاد يمينــم؟) (")
نامر ورته را , كرد. كاغذش برات و ششان بود. منوز بوى
 نامر ختديد و گُفت: "آره. به بوى خاصى ميده. نهيدونم مال

((بو ا مريكاس، تريونت برم.)"














1) ناصر بوزخندى زد. بعد كمى ساكت ماند. ليوان آبیو يشي

برداشت . گّفت: "ولى بدبختى اينجأس كه ديشب گفـت امضا .
نمى كتم.")
(")
"(ميترسه اگه من برم امربكا بيان خرشو بظيرن و بول خرجى
بخوان.

("(نداره. الا كى باور مبكنه؟)"
((خـب خودت امضها. كن.)")
((درست نيستص)"

("بايد داداشم خودش المضا. كنه. آخه باقيشو نميدونى. المضا.


حو با ناصر بود. من اين نكرش را رانكرده بودم.



مى كنم."
(انه، جانان نكن. نو خودت داداش بزرگت امريكاس. الان
جند ساله؟")
("بنج ساله.)"
"(اخب، همين رو تعريف كن. يكو خودش تابستونها كار ميكنه و

ساندويت و... / . 1

كلك سبوار مى كتي. (استشو بكو.)")
( خـيالت راحت باششه. اون بامن.)
 (3.)

((مينو إى تحى نخونى، نامر؟؟)"
(رأستش نميلدونم.)
حالّ سرش را تڭكان داد.
("ميخوا؟ برى بـونى؟")

باز سرش را تكان داد.






 بود. وتتي ما وارد شديم جو انًك مشترى با اوتات تلمخى بيرون رثتا. عباس Tآ از عصبانيـت رنKش ثريده و زرد شده بود. .جوامب سـلام ار السرسرى داد. با مهان اوتات تلخ و حال عصباني، زير لمب خطاب
1.1/ خفـ اشثن

به دربستهايى كه جند لحظه بيش ميترى جوان از آن خارج شده

 ثاگُردم نبوده كه كت و شلوار آتا رو حاضر كنه و ايساده سر خراغى اغي دو ساعت بد و بيراه و كلفت ميگه. واسهُ من از ("تّل كاسب") و "(حرن مرد") لغز مبخونه. حيغ از نونى كه تو مى خورى. آقاى آى

مهندس!")
ناصر به من الشاره كرد كه يك خرده بنشينمب تا خلت عباس آقا سر

 خطاب به در بسته جند كلمهاى در شهانت ((مهندس)" كه رنته بود نق

میزد.
عباس آقا تُطهُ مقابل نامر بود. ناصر قد بلند بوده بور بود، جشُهاى سبز داشتـ. عباس آتا كه بانزده سال از نا

 و شلوار هشتاد نومان كـتر نمى گرفت. زير سوراخهاى دماغنش سبيل

مستطبل داشت. انگشتانه دستش بود.
نيم ساعت كذشت، بالاخره عباس آقا انگار آرام شُد، ولى هنوز


بنشينيهَ زورنال مد تماشا كنيه. بعد نعارف كرد :


تازه بياره... جاى ميخورين؟"





 داره... خب باهاس ساخت.") ناصر گات: ((داداش جون شما نبايد خودنون رو زياد عصبانى كنين."
عباس آتا سرش را تكان داد و گفتي: "(زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز ."



 كُش شكفت.

 بشنفيم." "
من به كتيبهُ تابِ كردها لي كه به دبوار بود اشاره كردم و گفتم:


نامر از زير صندلى لكّدى به من زد كه زياده روى نكتم. "احتماً آتاى مهندس ميخراس امشنب بره سبنما و كت و شلوار و
"راي سينما ميخواس."
من گُتم: (اسينـا جيز بيهودهابيه، آتلى تجدد.)" عباس Tا كا كفت: "به المام مشتم خريتها T آخه جيه؟ آدم دو تومن بده بره اونجا دو سـاعت نو تاريكى بخكيره بشينه. خريته والآ. من يه
 عباس كا مشغول كو ك زدن آستينها به نـن كت شد.

 بود. صبحها نوشتن يادمون مىداد وتلاوت قرآن مى كيرديمه.

 جلد كلامالله دادند. همين قدر درس خواندن بستّه. مر جي اندازها هاى داره. حضرت على فرمودهن (اخير الامور اوسطها.)" آخه اگڭ همه بنوان د كتر و مهندس بشن بس آب حو
 دست كم هزار دفعه شنيده بوديم. ديدم حال نامر منقلب مىشود. بلند شـدم و رفتم جلوى
 بنج سال يسن برادر بزر گ من اسماعيلرفته بود أمريكا و حالا در

كاليفرنيا بول و زندگى بهم زده. به طوربكه حالا هر دو سه ماه يكـ








 قبله دراز كنن و مرشون رو بذارن و بميرن." عباس آتا حالا ولخر جـى كرد و رنت كليد برق رازد و مر اغها را روشن كرد.







 وزارت فرهنگ برسيدم. مدرسهاى خارجه شهريه ميخوان. مخار ج

دارن. زندگى شُوخى نيس. خيائى مى گفت امريكا آدم به


 دانشجوها نتام كارهاى منرسهرو خودشون ميكنن و بول نـى دن.
 تومن بيشتر نميشه. مادر جون گفته بهن ميده.")
 ساختگى سوزن را نخ كرد و به كار خودش برد برداخت و ما با را منتظر گذاشت.

ناصر يرسيد: (اخوبه، داداش، جى مىفرمانيد؟") عباس آقا جند دققيه سكوت را ادامه داد. بعد در حاليكه مشغول كو ک زدن بود گفت: "ادر زندگّ، هرجيزى شانس و بيشونى






 من به نامر نگاه كردم. خشَم و عصبانبتى در جشم

1.7/....

 سيمهد تومن براى مادر بزرگم ميفرسته. مى "ا كو ك زدن كت نيمبدو خته بود، ناصر ورتهُ پرسشنامه را ريز ريز كرد


 با از عمـبانيت بخاطر عملى كه نامر كرده بود. مبم پجيز ديشكى بود.
 كه دربار8 كهك كردن به نامر بيشتر نكر كـد. كفتم به المطلا ح
 آتایى عبام تجدد خو اهد بود.
عباس TT آكاه مشكوكى به من النداخت و بعد به سردى كفت: (ادر زند




 ناصر ده هزار تومان) و اين عباس آقائى را كه من هيشناختم باللاختره تا
/ Y Y Y
مىرسيد به محضر دو هزار تومان بيشتر به ناصر نصىىداد. ولى تون


 عباس آتا باز خودش را با سوزن ونغ مشنول كرد. داشت در



 شهارو ز; الو شن تهيكنه.) "


كاريش می كیمـم."

 آمديم.

 .

از




1. A/ /...

روى آب ثناور بود و مىرنت.

رياضيات و كتاب ("أربخ ادبيات)" روى آب مىرفتند. دنبال آنها
"م ("گلستان سعدى)"...

خأهُ

تا وتتى خاله نورى زنده بود ما نابستانها مىرفتيم برغان، باغ خاله

 تورى صدايش مى كردبم.
تزديك ميدان اعدام يك گاراز بود كه هفتهالى دو دنهـ يك





ظهر راه مىافتاديم.
اوايل بعد از ظهر میرسيديم كرج. تجند كيلومتر بالاتر از جاده





خاله نورى/ 11





برندأشته بود.
 لهاظظ هم شكل تِانهُ خاله نورى است. با اين نقاوت كه آن تا تابستان خاله تورى هنوز موهايش بور بود با آب بوره میزد و من هيهوقت شرلى بوث را با موهاى بور نديدهام

 كتك مىزد... سواد بيدا كردن و مدرسه رفتن از سن و سال خاله تورى گذشته بود. تعويم يك جيز بيخود و مزخرف بود برد. در عالم

 كردند به دنيا آمده بودم. بابا سال بعد از آنكه رضا شاه رنت مرده
بود.


 خان مى خواست خاله تورى را طلات بدهد ولى مهريه و خر ج نقفد
r/11
مر وتت هستبت آتاى جلالى مىشـد خاله تورى آمى مى كشميد و

 آن سال تابستان خاله نورى مثل شر سال، توى آن جهارتا آنا

 سبزيجات و گوجه فرنگى و بادنجان و هويج و مخلفات ديگُ بود.
 بدون اسلوب و توجه و آثفته و كثيف و نامنظم بود. رودخانه برغان
 در انتهاي شمالى رودخانه بكـ آٓسباب كهنه بود.با بدنة سفيد و



 تغييرى نكرده بود.
 تنبلى و آرامش فطرى خود به اينور و آنور مى ديلكيدند. از اول





حدودجهاربعدازظهر بهباغ رسيدم. خاله نورى دستهاى لاغر و تنهانى ديدهاش را سفت دور گُردنم انداخت و سر و و صورنه را
 جلال جه به روز خودت آوردى! پوست و الستخوان! الهى من نمدقت برمَ جر ' مث اسككت الز بَر در رفته شدى؟؟") گ'
 | اما حالم عاليه. بهبه جه هوائى!")
 درد و بلات بخوره تو كاسه سر خاله. بيين جه جورى استخوانهاى


 نگاه دور و درازی به جشمهاى خاله نورى كردم و گُتم: "اجشم
 گُولهم. نكرش رو نكن.")



/ 110 / خات

 تصدتت برم

 بكن و خرد كن بريز تو يه كانه سكنهيسن به سكنتجين خيار تخوب رست كن بِار.")

 , زندگى نك و فاميل در نهران را از من سوّال كرد. دربار8
 اهتحانات نهائى كه تازه من تهام كرده يودم، و بالاختره دربارا ختدمـت نظا وظطيفه كه مى هر بيد. درباره هر كدام انظهار نظر، انتقاد، و الحياناً نرين و نالهأى كرد.









كورها شدى؟"
گُفتم:
((ميجى. عبنك معموليه، مال نزدبكى بينى يه.")
"ورشدار بينم.")

بردائتمْ.


 مث نب لازمبها و كورها شدى. ليلا! مردمشور بردها بـا بس اون سكنجبين خيار هطور شد؟" ليلا دست خالى آمد و گفت: "مششد رمضون رنهـ از توى جالبز

 دست به عكس حضرت محمد(ص) كه به دبوار آوريزان بود اثـاره كرد و كفت: ("اونرو مىينين؟ تمثال كيه؟")
 بودم•
گنتم: ((عكس حضرت محمده.) بعد خاله تورى از من خوراست
 حرون ريز نوشته شده بود از دور نتوانستم بخوانمر نور خاله تورى گفت: (ابناه بر خدا! جلال تو راست راس راستى كه شورش رادر آوردى و جشماى نازنينترو الز بين بردى.")

بهزولفخنـنزد




$$
\text { ( } \left.{ }^{(1)}\right)
$$

(("هه خلها، خاله خانم.)"
 من خودم ميدونم حرا حـشماى نازنينـت خرالب شـده و ميلمونم تحى







(<

جشهات صدمه و خمطر داره آنقدر لهبازی كتى!)


داره با من يكى به دو ميكنه. (I)


خاله نورى با قيانهُ جدى حرن مرا تطّع كرد و كفـت: (انه تصدفت برم! نهيذارم اينجا الصن كتاب بخونى. ميخوام اون جششاي تشنخ و نازنبنت...."

خرب، كه اينطور. آمده بودم دو هفته آخر شهريور راء قبل از
 تورى نوى برغان خوش باشمر و مر كارى دوست دارم بار با دل راحت بكنم و حالا (انه نمدتت برم نميذارم كتاب بخونى.")
 حسابي نوى جمدانم بود. حتى يكيش, راتوى انوبوس شرو ع كرده
 روح بود ولى داستانش عالى بود و مى جـسبيد... و حالا اين بلا بيش آمده بود. ليلا با كاسه سكنحبين و خيار و دو تا ليوان وارد اتاق شد. اگگ در
 شيرينايرونى است. خاله نورى يك ليوان بر از سكنجبين غليظ و خیار
 آبكى نشه.") ليران را گُرْتم و به مايع غليظ و سبال و خبار خرد كرده توى آن خيره شـدم. خاله تورى گڭت: ("بجههاى المروزى و ابنهه دنگ و فنگ
/ 119
ديرستان و كتالب، نهيووم كالج و كونت و زهوه مكتب بود و یه ملا كه تلاوت ترآن ياد مىداد. بيا با این قاشت
 توش. لبلا اين ششكردونو بده هن بيمنم."

ندارم.)



"
 رلش خوش بأشه، و قرجه مينخواد به نافم بينده شـايد بعد سر كتابها زياد سخت نگيره ولى يك كـاءت بعد كه رنتم توى (ودخانه شنا


بردأشته بود و قايم كرده بود. تهامشان ر!!
خاله نورى آمل و دست اندانحت S
 جـراهـ ابلهانه بود.


 كونهفای مرا بوسيد و كفت: ("مر كارى جلت مبخو اد بكن.")

 خوشحالم كه اومدى." ((ميدونم، خاله خانم.)")
((نه. فكر نكنم. نميدونى جقدر نتهائى اينجا بده.")


 زيرش بارجهاى بود و با مرور ايام كهنه و شل شده بود. من عادت



 میرفت. هرطورى بود دراز كشيدم و به صداى حر كت رودخانه گُش دادم. حدودنبّ ساعت روى تخت دراز كشيدم. دو سه دفهه خاله

 بروم لب رودخانه و ريش بتراشم الما خاله تورى آهد و برايم يكى بياند



| | / خالت آشنا
قد درازم كوتاه بوده بايد عقب مىرفتم و دولا میشيُمر. يا خودم را




 تورى اول گفت كه آن جاى سرنيزه، با آب زيونى كه خانـي

 نصغ شيشه: آبليمو را ول كرد توى استكان جان اني فلكزده من.
 طرف تِه و آسياب كهنه، كه لب رودخانه حشُم به ليلا افتاد. ليلا داشت مرغبا ,1 جا مى كرد. يكمرتبه مانشينهاى مغزم به كار افتاد.



 ((اخوب.)" من حالا نِه و آسـياب كهنه را ول كردم و بر گُشتم سراغ خاله تورى. خاله نورى داشُت سر سه فتبله ثام درست مى ركيرد. انداختم دور كـر خاله نورى و فلقلكش دادم و و بعد مجبورش شـام بختن را به عهده ليلا بگّارد و بيابد با هم برويم گُردش. خـم خاله

خاله تورى / ITT
تورى انُگار كه دنيا رابه او دادند لبلا اصدا كرد و بس از دستورات لاز مسرش را شانهأى زد و جادر به به سر راه افتاد. آن روز عصر خاله تورى را به بزر گُرين راهيمهانْهاى عمرش

 كندم. تا غروب اينطرذ و آنطرف كشـاندمش تا لبلا وتت داشته

 بود و تقل كرده بود و كليد كمد مم همبيشه توى سبينهبندش بود بود. بعد از شام و وراجى با خاله تورى به اتا
 كشيدم. الما خوابم نمىبرد. عادت داثتم شُبها با كتاب خوان اندن
 مىزدم. مثل ترياكيها، مونع خـارى بيجاره بودم. بالاخره مراغ خاموش كردم و سعى كردم خودم را با خبال داستان رمانهانُي كه قبلًا

 را به خاطر مىآوردم. اين كار دست آخر اثر خودش را بخشيد و

 خواب براند. سراسيمه با شـدم روى تخت نشستم. گُششهايم را تيز
rirr / خار اششا
كردم. انگار كسى اسم مرا صدا مى كرد. بعد تهام آن مكانات نصغ شـب شرو ع شد.
بلند شدم نوى تاريكى وسط اتاق ابيستادم و سعى كردم بادم بيايل.


 جِين و داد فم به گوشم مىرسيد.
با بـداى بلند يرسيدم: (اجيه؟ كيه؟ خاله خانم شمايى؟ كجاء؟"
صداى خاله نورى حالا از اتاق جلونى بلند شد. (ايس جیى كه منم! جلال؟ جلال تو طريدت نشده؟" توى تاربكى هنوز جلوى باى خوديم را نتىديدم شده خاله خانم؟ شها بودى جين زدى؟ " دوباره آسمان برت زد. برده اتاق را بيدا كردم و راه افتادم.
 كرد. بعد جيغ خاله تورى شديدتر شد. "!
(1.aبل)"

روسرت! رعد و برقاى اينجا ميگبره خشك ميكنه!")



اناق محقر خأله تورى در بك ثانبه مثل روز روشن شد. خاله نورى توى رختخواب بود. لحاف را اتا روى دماغنش بالا آورده بود. موهاى بور , صورت لاغر و سفيد , جشهـاى

 (رختخواب آمدى بيرون؟!)" گלتم:
(اخاله نورى، بابا نترس، رعد و برته. خيزى نيس.")
"(وا!.. جلال جرا ميخواى جون منو بگيرى؟") ("بابا، خاله خانمه به خدا فقط رعد و برته.")"
 سر خته و جز غالهاتـو از اينجا بيرن." باز كورمال و كورمال به طرف رختخوابشُ رنتم و خاله تورى مرا بغل گرفت.
(ألهى شكر، الهى شكر! جلال، نو راست رانستى بايد خهالت بكشى كه اين وخت شب نو اين رعد و برق نكر من نباشى و با اين كارها منو بلرزونى.")
 "(خطر نداره؟ نو هنوز اين كو ها و ابن جنگالها رو نـيشناسى.
 جز غاله مبشه ! آدم ذوب ميشه زغالل ميشه.) " توى تاريكى به طرنش نگاه كردم و جيزى نگفتم. حالا كه

جشّم به تاريكى عادت كرده بود ساية' بيرنگّى از او میديدم ولى لرزش بدنش را در تمام ماهِجهمابم حس مى كردم.
 و نزديك ساعت هفت خاله تورى نوالت كرده و تر و تازه دوباره مرا

 برغونه. مشـد رمضون خودش ميزهه از اون مربا بهال روش. قوت داره. يه خرده از اون ينير خالى خالى بخور بيين جه بنيريها استكانتو

 اطراف برغان .كشاند و به دهاتيها با به شهريهانى كه به يِلاق آمده بودند نشان داد.
 مى كردم. خوشگل نيس؟ بيبن هدهث هغده سالشه الما جه قد وبالانى


 مى خوردب!"



خاه توري/TM
مبگُرن. المسال يم امتحان بهُون دادن كه يكى هفته طول كشيدهـ.




 نـى توانتستم بكنم. فايدماى هم نداشت

 مـاف بود. باغ و رود

شــب خوابيده بود.








 زودنر به نهران برگُردم. با میتوانس جلوى خاله نورى بياورد و به من بدهد و بكريد كه يكى از شو بره ها از

نهرأن آورده. خاله نورى سواد نداشت و بعد من مىتوانستم بهانه باورم كه از طرف نظام وظيفه مرا خواستهاند و بانيد به نهران بر گُمد.
مدنى روى اين نتشه نكر كردم. نقشهُ بدى نبود. در حقيقت نقشُهُ


$$
\begin{aligned}
& \text { بردارم از برغان بزنم به جاكي } \\
& \text { آفرين، جلال. براوو. }
\end{aligned}
$$




 مى كردم.م) فردا صبح نامه را به لبلا دادم و سفارشهاي لازم را به او كرد كم ليلا مم بد سـاد گى و بدون حرف فبول كرد. فتط ههار دنعه گفت: "(جشم.")
ثرار شد نامه را نزدبكيها ظهر برساند.







تمانابش كردم. خورشيد دريانى از نور سفيد بود. صدالى رودخانه

 مى كرد. دوباره به كبونرى كه در برواز بود خيره شـدم. حالا به

 حركت ايستاد. آسمان مم به سادگى و سكرت در خورشيد فر فر فر



در خورشيد يا مر جانى ديگر نرو مىروم. زنزديك ظهر بلند شدم و هند دقيقهُ ديگرى در آب درياجه شنا
 كتار حوضجه انداخته بوده برایى زير باى من تشـكجهالى انداخته بود.
 كردم و طعم شيرين آن در روحم دويد، فكر النكه حالا لِيلا نامه را مى آورد خوشحالى شُشُرفي در من ابيجاد كرد.
 تورى از تورى سـاور كد بهلوى دستش بود برايمجانىريخت و و مطابِ سنت، با تند و آبلمو غثلظن كرد. حالا، با راحتى و رْراغت خبال، مانند ابنكه خوشبختنرين و راحتترين زنهاى دنياست و وبه در درخت جنار تكيه زد و آمى كشيد. دستى به موهايم كشيد و گّفت: (امهلا جون يه هيزرو ميخوام بت بـگم.")
(". ${ }^{(1)}$

خوشحالْى برای من آوردى كه من سالهانست توى ثلمب سراغ ندأشته.")


شه4 به من عزت و احترا ("(پس تحى كه بادم مياد.)"
 من از خونه بيرون مىرنمه تابستونا هيحو تات به خونهما و باتهاى









ثيجكارى

 اششكى در *شـهوايش نبود.
 "(قربوناون شكل ماهت جرم، من براى خاطر شماهاها ميام. من هيام


 وختى يكى اينجا بهلوم مس، انگار غم دنيارو از روى سينه

 برنه نغس بكتن. اگه خودشون تها بأشن هدام خودشونو
 جلال، تورو خدا دكههایى بيرهنتو بنداز


 راه مىرفت. نمىدانم حطورى تمريف كنم. وتنى داشتم به خالد تورى






| اr / خالـ اشتا
آن تابستان، من دو هغته تهام بيش خاله تورى در برغان مان ماندم خاله تورى تا روز آخر ككابهاى مرا تايم كرد. هر روز
 خاندجان و طرز نگهداريش از من بد گفت و روزى نگذ



 مىرفتم. از گگيدُ او ليلا مم بد گريه أفتاده بود.

 احتباط مىرفتم، نتوانستم تند بخوانمر و عاقبت هم تهامش نكردم

سالها بعد كه با يك خانم منرمند و تنهاى امريكاني از سن خوزه




 قبل از شروع داستان تُطهه شهرى را از شاعر انگُليسي (جان دان دان آورده بود كه نرجهة فارسى خط اول و يكى از خطهاى وسط آن

$$
\begin{aligned}
& \text { irr/ / } \\
& \text { هى تشود: }
\end{aligned}
$$

دفـتر سـوم:قـدم در قـلمروهاى بـيعانهو

ديوانهایدرووحاو
 و رفت گاراز ميهن تور، وسط خبابان سيه، سـوار يكـ اتوبوس نيمه

به كر جهُ درخونگاه خوابيده بود.
 مردماى كاسـبعآبفاميل و جندا از از هـكلاسيهاي سابق، او را مشـايعت كردند. هحنهُ خداحافظى كارازُ ميهنتور عين صتحنه آخر يك نهايش




 از گاراز به خانه باز گردانده شـدند. وتتى اتوبوس از خيابانهاى تهران مى خزيد و مى گذشت او جشمانش را بست. انـك تـام جانش را مىسوزاند. نیى انوالست

ديوانمایدردوع'و/TRA
براي آخرين بار اين خبايانها را بيند. زخمهماي كهنه، روحش را مي خراثيدند و ميخر يكسال بيش ازاين سعى كرده بود كه بدون گذرنامه از خرمشهر




 بود و اين دنعه مونز شده بود.


 سريرست محصل اعزامى در يكى دفتر خانهُ السناد رسمى بر بر میشـد جهدر به خاطر اين كاعذ لعنتى خون دل خورده بود. ولى بس از
 خوردن، بالاخره به مقصودش رسبده بود. حالا گذُرنامه نحصيلى با

 از دوراهى فرود گاه مهر آباد نگذشتـت و از سينه جاده كرج جـُّانش راباز نكرد.
در ظاهر بسرى بيست ساله، لاغر و ميان بالا، با جشهمان سبز بى آرام بود. لباسش ساده و مندرس بود. تهام اوراق و مدارك

9r9 / خار اشن
مسافرتش مرنب بود. دحيلم ادبى، ورتهُ معافى بنجساله، بذيرش





 آرزوهاى آينده بود كه أو زنده بود. آنجا فقط در آينده بود كا كه او او


 شود. و حالا در جاده در حر كت به سوى نحربه و ميعاد گاه بزر گـ بود
تزوين، انوبوس جلوى يك هورْخانه ايستاد. مسافرين محترم نكر


 تكـ و تو كى فم تاكسى نسقلى و كهنه بود. گرجه


ايران خارج نشده هيزى نخورد.



1P. / ديوانهايدردوع'و
جشهانش را بست. رخوت و احساس خواب عجمبب و مريض


 , انگريست. به خردش گُفت كه بايد مبر كند. بايد مبر كند. باريد

 سوى آبندهو آرزو كشُاندهمىشُود.

 بطر شراب الرزاننقيمت خريد و در اناتش سر كنـبد و خوابيد. در خواب با گرسنگى و مستى، با گُبیى و درد عدم اطر اطهينان،




 بودند.
الز تبريز تا مرز بازر گان بنج

 شب و يكروز طول كشيد.
/rirl
در اين راه، به طور مداوم كالب خواند. از سرزمينى كه از آ آن مي گذشت زياد نديد. حتى شهر زيبا و اسرار آميز استانبول نيز كتـر از از





راست به سوى بالأ برود.
از يونان هنگام شب گذشت

صبح در يو گــلاوى بود. اين اولين ملاقات او بالروياى مر كزى


 ترن ديگر منتقل شود. در نهر، او حالا بدون خشمه، آرام و آهسته و آ آهسته در خیابانها قدم زد. خيابانها بقرياً خالى از اتومبيل و ساير آلا وسايط نقليه بود. عمارتهاى بلند و زيباى تديمى مههجا وجود داشت






ديوانهايدر:وع'او/

قلـب او غبتين شـد .
غغرب دوباره سوار ترن شـلـ .
نهام شـب نرن روى تخطهاى آهن لفزيد و به جلو رنیت و او كـاب
 آهنينى كه او درون آن بود به سوى لايتنامى هيشي رنت. لكوموتيو
 خورشحال بو2.



كوه فر, ,نته بود.

با ولع و اشت
 مى خوانـ. در مر دو زبان خوب بود. از سو ئمس شنظام شـب




 هـ آلود سار رو"اهأى بود، ثلمشُن لرزيل. در سايهروشن فلّ و شوالى سرد و مرطوب با نفسهاى عميت، ثواى ثاز را بدرون شُشُهای خود

درباره ديزون زياد خوانده بود. شهر كهنه فرانسوى زنده و زيـا بود... حتى خوانده بــود كه در مالهاي الخير بيشتــر نوريسند



 نويسند گان بينالمللى بود. ولى ناصر حالا نمى الـيراست درين جا بهاند. نمى خواست درنگ كند. تيفه علف مى خوانـ بالا بالا و بالا و بالا برود.

ساعت ده، ترن اوريانت اكسبرس لكتى لكتى لكت وارد باريس شد.

صبح
 خورشيد روشن و دلیذير روى شهر و دنيا مىآبيد. عمارنهاى دور

 دربار8 باريس خوراندهو و وارد و وتصور كرده بوده، در ممابل وجود حضور حقيقى و حتو حاضر آن هيتِ بود. جمدان خردراد


ديوانشایدرנوש'و/TYY
 كيغ بودن بدنش ناگهان يريده بود. روحش آرام و فار غار غ، به طور ششُغتى به شون و هيجان رسبده بود. در خيابانها راه انتاد.
 خيابانها كه نامهاى شترا و نويسند گان روى آها بود، برالى او ههغوم


 فرانسوى و يك بطر شراب خريد. رفت روى بك نيهكت وسط



در وجودش ريخت.
 برود. شهر باريس را بلد نبود. محل گُورستان را الز روى بی بی نقشه
تُهر در يك اليسـتاهاه مترو بيدا كرد. باز حر كت كرد.




كه حتى براى دبدن مرده هدايت مم خالى از ترس و و لرز نبود.

 منحصر به دانشُجوبان خارجى دانشگاه باريس بود رفت و و اتاقى گرفت.

هr ا / خار اششا
بعد از نبت نام در دفتر هانسيون زنى كه متصـي رو روابط اجتماعى








 صابون، نهام سر و صورت و بدن را شـستشُو داد و مدت بسيار بسيار درازى زير آب ايستاد.







بيحر كت و آرام بين خواب و بيدارى دراز كشيـ. هوالى سرد
 أز بدنش بيرون برد.

ديوانهاي در روש'و/7
هدجون مردها كَه زند گانى جاويد در روحش دميده باشد با
 آرام وارد آسهان، وارد كهكشان شد. خخديد، بازي كرد. و حالا،



 حقيقت را گُفته بود.
 بنجره ببرون لغزيد. بعد روى باريس و خرانسسه و تمام تاره جديد خزيد،
 اوريانت اكسبرس كه لكتى لكت او را به اين شهر آور آه هو بود، مانند
 , آيندهر وراز كنان سفر كرد و آغاز و بابان ههه جهز راديد و و وحشت









خY / Y Y Y



 بهد ازظهر بشـت ديولا كار و با دالستايوسكى ده سان شبها برايى كذراندن وتت در زندان سرد و
 سزان رنت و از او دريارها تابلوى يك مرد سبيل دار؛ بِب به دهت، سو*الاتى كر...3



 بيراهن بليز هاى بشـمى كلفت مىيوشيد و به صورت خود با مداد ترمز سايه مي انداخت.

صعـود

بالاخ هو روزى رسيد كه من آماده بودم (آماده شدم) با اسماعيل به يكى از كو هنورديهاى هفتّگى اش بروم. در ابتداى المر - همين الان - بايد اين نكته را روشن كـتم كر كه من من






 برادرم مىخواستم كوهاى سيبرا نوادا و بار ك ملى ("يوسىنى") را

آخرين كلاس تدريس اسماعيل جمعه ده تا بازده بود. بنابراين ما اول وقت بعداز ظهر جمعه حر كت كرديم با كوله بشتى و كفش و كلاهو مخلفات.

إگر از سن خوزه به سمت شهال غرب حر كت كنيد از جاده ال ال كامينو اول بطرف "(إلو آلتو") مى آيبد و بعد از "ردوود سيتى")،
 فـــت مشُرت سن خوزه به هر سمت حر كت كنيد بيشدر از هر جيز با
 كو هاءى سييرا نوادا روبرو هستبد.
 تابستان كاليفرنبا الز سنخوز




 ساكت به تهاشاى منظره هرداختمر
 عمرش، مراه يكى زن و مرد مسيخى كه دو سه سال در خبابان
 اين زن ومرد مسيحى، كه حالا هر دو مردهاند و اسهشُـان خانم , آقاى


 مر اكنده در اين كشور رها و بيشتر نزد خانم و آتاى بيكر انجام شـده بود.

- / / $10 r$

المهاعيل ${ }_{6}$





 سانفر انسبسـك, كه يك مو'سسه كاتولمكي انسـت، نامنويسى كرد. در

 ملرسهه تبول نكردند. بنابرأين برادرم از اين ملرسـه شار ج شل و در



 ثلسفه كار كرد. اين كارش بهار سال طول كثشيط، جون در عرضن




 زندگى خام خودش را خاش خاشت...

بر گردم به روايت سفر كو هييهانى.



 را بياده برويم. از ابينجا نا درواز









 مىزد. از ادبيات و از طبيعت آ!اد و از روح می آرام آدم درون


 آورده بودم و كفش نـس بام بود.
 دسته گاوهاى سییید و ڤهو





 ايروينگ.




شيرين يونحه (المىشنوى؟)"
نفس عميقي كثيديمو گלتم: ("و, نجهس,








لذت دانـت. نو دنيا هبِّ جيز بيشتر از اين لذت نداشت كه آدم خسته و داغ باشه وبره از آب زلال اون بر كة بشت اون درختا بخوره. يا
 بودا نكر كنه." "
 كار كنم كه مهه هيز دستگاه ساده و حسـاب ششده باثشه. دلم ميخوراد

 عصرو بخونم." "(زند گى خِودنه، عزيزم.")
() (اعشقهد..)
(„ند گتِه باعشعته. مر جور دلت مبخو اد. اما فقط آكاه باش.
 اك'اهيه. غهناكه كه آدم آد از دينا و زند خودش و دنباشو احساس نكنه....") گغتم: (امن مبحوقت بودا و زرتشت و و مولانا و بقيهرو نـينهم و هيجوتت نخواممشناخت. برادرم به من نگاه كرد. الما جيزى نگفت. نفط با بی جشمك

لبخند زد.
به خانة روستانى رسيده بوديم. برادرم زنگّ زد
 برادرم احوالبرسى جانانه كرد و خوش و بش بر كرد. برادرْ مرا معرفى

كرد. بهد گقفت :
("من جانرو تو مزرعه نديدم. كجاست؟؟)"




"(مرسى، بايد قبّل از تاريكى به باى كو هبرسيه.")
زن لاغ و استتخوانى برادر



 هسأزت كو هنوردى خود را هر جـعه شب از هزرعه ايروينگ ثى






وتتى داشتِم از جاده مزرعه بطر برمى Sتمتِم يكى از كاركنان مزرعه كه برادرم را از دور ديده بود،

صعــــود/ $1 \Delta A$

 السهش برندن بود، و الين برندن كودنى حانغ و ساده , كوهى از گوشت و استخوان و عنله و موهاي بور بود. من در أين نكر بودم كه

 تر ياً نهام كسانى كه با برادرم به نحوى در تهاس بودند، يا روز كارى
 خاص كه هن بالاخره حالا خودم برأى برادرم قائلمه و اين احترام هزارها كيلو متر دورنز از جيزى المت كه هن وتتى در اير الن بو بم براى



 در "تهام عهر م شتاخته بو دم نداشتـت


 در حليود سه هزار سال دالدتند. ما در وسط بحيط سبز و أنو فى از
 و بوى مخصوص گابهای جنظلى را داششت. در امتداد رودخانة


برادرم بودم. كولهيستى او درسـت جلوى دماغم بود.



كردهبود.



 اقتاد و معّلرى شاخه و بوت


موتّ ثایى شده بود.
كفت كه ثنا دو الين درِاجِه آزاد و بيخطر الست. این بود كه هن

 خسته كردم• بهد از شنا من ثم در ساكم را باز كردم و بطرى
 خرز
تابناكى بود. بد هم تبود.



11./ 17
,اله وسط درِاجه انداخت
 بشتِاب $ا$ هم با نان صيڤل دادم و تمام دستگاه ,1 با كالوى شسـتم ,

دادم هإيّن
بعد از شام و بهد از تهيز كارى، كيسههاكي خوامب را باز كرديم و

 خيانش نوبد. دستهايش را بيرون كذالشته بود زير سرشن. دأثهت آهـته و خونسرد از معبدهاى تبـت برايمّ تعريف ميكرد. فكر كردم يا
 الدين وسط تن او كاركّذاشته اسـتـ.

 وتَى خو المب بود، عين Tدمبا بود.



 مىشـناختم• اما صبـح كه بيدار شـدم، ديدم از سترما ته كيسهُ خوابِ جـبره
. ماندol
برادرم بيدار بود و در الطرافـ مىلطكيد. آتش رونّن كرده بود.
 يا هوإى آزاد كوه و درياحه و آسهان برادرم را گرنته، جون ها'لا
 مثل درويشهاى خل ديو انه بلند بلند نتط هو حتّ يا هو مى كثـيد يا ورد مى خواند
از كيسهة خواب آمدم بيرون و اول كفشها را بوشُـبدم بهد شرو ع






 مختلف حشراته حتى تشريح زركيب سنظها و تشكيل مشخرمها و رسوبات , طبقات زمين. بمضى از اين الطلاعات برالى من كه علاته به جنبة علمى محبط دائتم جالـب بود. الما در اين فكر بودم كه او او از اين

 ((مانت ليِل) بالا میرنت! از آنیا كه نشسته بوديم جشُمانداز بد نبود. جادههاى بار ك

معـسـود//17T
 در روشناني بامداد عالى و تأبناك بود. آب درياحه، آبى و آرامه
 شيار ساحلى عكين كاروت يستال جهاربا غ احفهان تميز و مرتب در آّب




بارك ثستنـن و ما حت شـكار نداريم•
او با دوربين به مـرت نگاه كرد و بعد دوربين را به هن داد و به


دوربين را گر فتم و به ستیى كه برادرم نشان داده بود نظاه كردم.
(اونها كه كلهشون برic)





بز




r
((در حدود نـت هزازوا.)"

ميشه؟") منظورم را زهميد.


احساس ايمنى كرد



 بود. الما برادرم بلد بود. او حالا سر متحبت را مـم باز كرده بود. هر جه بيشتر مینتيم و به كو ها نزديكتر مىشليم دو ج برادرم شادتر




 دين بر مها به زبان سانسكريتا نوشته شـده بود (كه برادرم بلد بود). برعكس بودا كه بك من هـب محبرب و هربوط به ميليونها نوده تقير و




برادرم يک كله بره رنگچريده سرش بود كه انگار روز كارى (در
 كلاه بر 8 سفيد داشتم و مهانطور كه گغتم كفش تنيس بام بود بود. بنابراين

 سياه و شال گردن سبز بيشتر شبيه تعاشهاى نسل جديد بلفار بود تا يكـ صوفى كوهنورد ابيانى آلاخون والاخخون در بار ك يوسمىتى، در

ابالات متحده امريكا.

 معدارى نان و بنير و دو سه توطى زامبون و لوبيا (برايى من) خريد.


 كن نه دره.
 بود.
 گرسنه بودم و يسنّهاد كردم كه انا

 تساكی. ابنجا از اون جاهاست كه تا دراز كشيدى به جرت بزنى

جشهتو والمى كتى و مىينیى سه تا بيومزن آبريكائى با لنعهاى جاق






 نيلوفر ماى آى وحشى بسيار درشت بود.
 ناهار، من بك شيشه كالو زدم وبرادرم با آبَدريامه جایى درست



 داشتم به دانشگاه مينه سوتا بروم




 , مسنى (شايد بجز دو سه روز اول كه آمدم اينجا تو اينز محبط و تورو

ديدم و داغون شدم و بعد دوباره ساخته شـمر.) الما تصهيم دارم برم سى می








كن تابستونها اقلَّ بياى اين طرنها.") " ("آره تابستونها ميام.)"


 بود.
برادرم گفت: ((اين زنبقها، در دنبا نتط در اينجا، در اين منطقه يديا
 دراز دأره و نتط و نقط در شرايط مخصوص اين كوها گّل ميده. كُلهايش كـى شبيه گلايل يا زنبتاى نوقالعاده درشته. الما نكته جالب
 رشد و شكوفا شدنشان اونارو بجينند عطرشون تا صد بـال يا دويسـت مال، يا شابد براى معيشُه، باقى ميمونه. يرسبدم: (موتَع جيدن اونا جه وتّه؟)"

و / / خات آثنا
((حالا نيست. بايد صبر كنى تأ آخرهاى سبتامبر و اوايل اكتبر. تازه حالا وسطهاى تابستان جوانه ميزنن. وسطهاى بانبّز گّل ميدن.") خورشيد باز داشت بايِن مىرفت. ما كنار مم أز وسط زنبَها و ا
 ناكهان ايسناد و ساكش را زمين گذاشت. احساس كردم مط مطلب خبلى
 جواند گِاه كو جكى را بردسى مى كرد. بر گّاى اين گِّاه از وسط دو
 كغت :
("اين جوانة بر گهاي گِلايل وحشى كاليفرنياست.")
 خداه، روى زمين خم شده بود و داشت جوانه را تصاشا مى ركرد.

تنها لمغلة برخورد عقايد من و السماعيل در سفر كومنوردى مانت
 Tا T آخرين قسمت از غروب سلسلف سييرا نوادا بود و به مانت ليل

میرسيد.





آخرين ثرتو خورشيد روى سقف فزىى و ثناف اتومبيلهاي بابين در
جادهزير جشم ما مى لغزيد.
قبل از سرازير شدن از نِه، بر.ادرم دستور داد كه بطرف شرق




 در رفته به نظر مى آمدند. هنگامى كه از گردنه سنـكلاخى بيش






 با يظانگى و باكى نقس تازهاى به مم مربوط شيده بودند.






مى خوابه!")
درمقابل دخهمها دشت وسـيع و بازى بود. گّل و سبزه هم داشت. آخر آن به آبشارى مىرسيد كه در تاريكى شــب محو بود و نقط

 به طور عجيبى مرا گرفته بود.
 فناتيك نيستن. در حیيقت اين برو بجهمها از راهاى دور ابنجا دور هم
 ميخونن و گيتار ميزنن. بعضى وقتها هم از سوتر امایى بودا ما ميخون انجيل بحث مبكن با (لباگاواداگيتا")رو نحليل ميكنن. گّامى حتى از
 خوشت مياد. بمضيهاشون خبنى و نبتى و هندى مستن و آدمهاى خيلى واردى هستن. بيا.")
 گفت: (ا(أين شابد تنها فرصت تو باثه كه با اين جور آدمها از ززديك و دست اول تماس بگيرى." ((خبالت راحت باشه. من مهينجا هستم. شام مىزنمب و مى گيرم مى خوابم.") برادرم دست در ساك من كرد و دو بسته كشمش را درآورد و
 كالرى زياد و سريع اليجاد ميكن.")

نگاه مشكر كى به طرنش انداختم و گُتم: ("مسخرهم نكردى؟؟"
(".

لبخند زد و سرش الإيين آورد.


 ديگر در تاريكى نديدمش. بطرى اول را اباز كردم و مقدارى از نان و
 خواب خودم تكبه زدم و مشفونل شدم بور گُاندى بو گُدى زياد بدى نبود. اول مقدار زيادى يكهو




 كالرى سريع سوم راباز كردم.
 برد. كثنف زكريا بود در معابل باد و سرماى شـب

 لباس رنتم توى كيسه.
(M)

در حاليكه به كوله بشتى برادرم نكهبه زده بودم و كم كم مخزن را


 ازدواج كتم. يا اگر نشـد تابستانها به كاليفرنيا بيايم و با برادزم


خودم رالو دادم. من أسماعيل نيستم. حالا داشتم روى آخرين مولكولهاى مخزن سوم كار مى كـردم.





شيـّهـها بخخر رد و سر و صدأ...

 دهنم تلخ بود. جرأت و تدرتش را نداثتم كه از كيسهُ خوالب بيرون بِايم و از آبشار Tب بخورم دادم.
مر طور بود دست كردم بـاك را بيدا كردم. نمىدانم
 او خورد. آنها را در آوردم و ور ان


وجودم جيزى جز آب نـيطلبد. به هزار زحمت از كيسية خواب
 روى زمين دمرو خوابيدم و بادهن از آب نهر جلوى آبشار خوردمـ Tب زنده و برنده بود. لامسب دندانها و آروارهها را داثـت از جا مى كند.
وقتى به كيسن خواب بر گشتم رخوت تاز الى بدنم را گرفته بود.


 كثمش لعنتى را برداشتم و افتادم به خوردن.
 صحرا نصف شـب توى كيسه خوالب نشـسته بود و داشت كشـش


 خبال مى كردم؟) خلاصه نلسفه و دانش برادر ادرم را در باب كاب كالرى


 خداوند گار در انگور كذاشته. )
 متسمم بالآى سرم ابستاده بود.

گفت: (ابلند شو جلال، عزيز دلم. امروز ميخوايم از كوه بزرگ
بالا بربم.")

بلند شـدم و نشـستم و ديدم هنوز خرخره آخرين بطرى خالى توى


$$
\begin{aligned}
& \text { كرد و از منيرسبد : } \\
& \text { "جآى با هُوه؟" } \\
& \text { لج كردم و گفتم: "هاكى!") }
\end{aligned}
$$


گفتم: "بريز نوبر كتم. حالا نخورم كى بخورم؟")

برادرم غش غش جانانهاى زد.
گفت: ((گقته :
بيا بريم كه مى خوريم
شراب ملك رى خوريم
الانْخرديم كى خوريم."
جاى رانوى كـرى كنار آتش دم كرد. بعد بلند شد و مدنى افتاد

 من فنجان جاى سبز را به لب میبردم برادرم مورت مرا با بـ دقت نگار

 در "(رحية)") جاى سبز باند. برسبدم: (انجمن جطور بود؟)"

فنجان به دست به درخت نكيه زد و گفت: ("جيز داغى نبود. راستس رو بخواى متأسفم كه جر| بيش تو نموندم. نو جطور

خوابيدى؟؟
بوز خندى زدم•

"(حكار كردى؟")

گغتم: ((لامسـب، بايد حكمتى در كشمشثهاى نو بانشه.)" سرش را بائين أنداخت و لبخندى زد. گفت: ا(انه... ديشب وقتى
 مى كردم. منم بايد يشش نوميموندم و زير آسمون با هم گـب ميزديم."

 تورو بهتر شناختم. تو ساد گى نبات فكرى جالبى دارى ... اميدوارم بيشتر بيش من بـونى تالز نو بيشتر جيز ياد بگيرم."

گتم: ( "اقاقلان داندب!)"
و اين بابان كار اولين و آخرين الختلاف عقيده من و السهاعيل در سفر مصود مانت ليل - و در تهام سفر زند گیى - بود.

وتتى از تَه به سوى رودخانه (امرسد)" و دامنة الملى مانت ليل



خاكّ و خلى ولى با مر وروت تميز و در آب آبشار شسته و
 آنها بیک كانه رستوران شبانهروزى جالـب بود. بنایى كلبة كا ذه رستوران از الوارها و تنههاي بزرگ درختان بلوط
 نشـسته بو دنـ.



 شهـ


 ز ز






! (

مورتت و تد و بالايش روح مرا شاد كرده بود. اول به مورت

داريد؟") و اميدوار بودم كه بگويد (اخودم.")
 سوسيس و تخمهرغ، الملت، هر جـى دلتون بخواد.")


داغ. تهوه هثين الانا"
(\$شما جطور؟") رو به برادرم كرد.
"(فقط قهوه ه")
زن جشم آیى با خوشرويى سفارشهاى $ا$ را نوشت و ر رنت و
 بزودى رسيد كه در حقيقت ديس بزرگى بود. يك نكا نكه سوسيس


 مثّهاى نان برشتـن كره ماليده شده مـراه ظرنهاى زله و مربا بود.

ضيانتى بود.
جرادرم داشت حرفـ میزد و من میخ موردم كه در باز شد و دو نفر، بك زن و مرد جوان، وارد غناخريرى شدند. آنها از يكى از

 مرد جوان وارد غذاخورى شدند، لحظة واخورده سفر صعود (مانت
 حر كات تازه واردين هست كه آشناستـ. تا اينكه زن، به نارسى كه شكر است به مدرامش گفت :("بيا ميمنجا كنار بنجره خوبه ديگ.")

 خراب كردم و با مداي بلند رو به تازه واردين كُفتم: (اسلام!") جوانك بر گشت و با خنده دستش را دراز كرد و گفت: "آقا


 عيال براى نمطيلات آخر هغته آمده بودند بار كـي



 الما كار از كار گذشته بود. موشنگ جم و زنش ول كـ كن نبود


 كنار برادرم و و وشنشُ بيلوى من. نـونه يكى از اين زو جهاى بجه البراف اير انى بودند در كاليفرنيا.

هـه حيزشان از ساعت و انگـتر و دستبند و لباس، الشرافى و گرانبها بود. مر كارى را قادر بودند بكند، بجز درست انگلبسى حرف زدن
.

موشنگ جم در حدود 1 r سال داشت. زنش كايونه ده ده دوازده

 اسس، بلكه در هر جاى دنيا زن تشنـگى استـ انگشتهايش دور فنجان

 جشهبا كُنر انده است.


 احمقانه داشتم كشتش مى ملمباندم، بعضيها كجا بودند و احياناً جكار مى كردند. از گُشش جشم ديدم برادرم دو سه دفعه به ساعتش نتاه كرد.







جم و زنش هم داوطلب شدهاند كه همر اه ما براى صهود به مانت ليل بيايند. لابد خيال مى كردند ((إس تلعه) است. حالا برادرم تمام و كـال از اين بيشنهاد و جريان مانبوس و





 گغتم: "(بر ادرم بله... من تازه كارم.")

 گرنتيم. ما باز صحبت كرديم و برادي
 آنها ترريف كرد. اول نكر كردم دارد براى ترس وساند
 مورد علاتهاش صحبت مى كند و جانشاش گرم شم شده.


 هيكلها و بار و بنديلهاي ما در وسط خيابان و ميدانگامى، زير آنتاب


ايِجاد شد. اما نه آتقدر كه ذوتشان را باكى كور كند. از ما خواستند
 خودشان رفتند. بعد از سههار دتيعه، اول كابابون نها از كلبه بيرون آمد. جندان تفيرى نكرده بود. هنوز شلوار جرم بر تقالى رنگش رن را به
 سفبد رنگى شم به او اضمانه شده بود.
كُفت: "ممذرت ميخوام معطل شديد... موشى الان مياد.")
برادرم يرسبد: "هكار ميكنه؟")
((داره يه لباس راحت ميوشه.)"
 بر گشتن موتع بايين Tمدن به تاريكى مى مخوريم.")

("خوامش مى كنم.")

برادرم لبخندى زد و به تدم زدن هرداخت
نتاه كرد و يرسيد :
"(مـه تاغروبـ طول ميكش؟؟")

شـب."
("(امار كجا ميخوريب؟")

به فكر فرو رنت و سكوت كرد. به او گفتم: (ا(اگه ميل داريد،



((راستى؟ خيلى جوونه.)"
كفتم: ((شـا صورت شرثى ظريفى داريد.)"
بركّشت و به هن نگاه كرد.

 مى خر الميد.
"رسيد: (لشها در سن خوزه جكار مى كنبد؟) ")


("شهام آنعدر سنى تدراين.)")

برادرم سالا در انتهاى ميدانگا مى، لب يك صخر نشـيسته بود.

من كُت: (ابكذاريد برم هوشى را صدا كنم بگم بيشتر ثجله كنه.)"

 هرسيد: (ا(شُما حتد وتّته سن خوزه هستيد؟)"

לفتم: ("جار ماه.)")
سابهاى ما روى السفالت مبدان دراز به درأز، بهلوى مم بود•
 " (جكار مى كنيده دانشُشاه؟ ")
از گيجى و بيحواسيش خرش مى بلكم. اول بإيز ميرم يه أبالت دبگه دانشخاه. شــا سانفرانسيسكو حكار مى كنبد؟"
كِت: ("نوى خونه... موشى مينواد براى من يه كارى نوى اداره جور كنه. من انگليسيم خوب نبسـت، میترسم. اينه كه بيكارم."
 "(واى! جاى خيلى خبلى عالىايه! اما من روزما نمبدونم جكار

كنتم: ("راره من شمين جهارتنبه بيام سانقرانسيسكو. كار دارم.
 اون طرفها هستم. الگُ شها اين ساعت كارى ندا


(رموشى.)
كفت: ("(نميدونم، شُايد.)"
 Tامد. حالا او به بلوز و شلوار كا انبهایى از جير ملبس شده بود. يكـ



rar / خار /شا
كابش را بست و بلند شد. با آرامش جلو آمد. ساكش را روى


شايد نميخواى با ما بياى.")
("بيخشيد... معذرت ميخوام، استاد.")
من ميل نداشتم كدورت بيش بيايد. نمى خواستم دراي
 راه ييفتيم.
راه افتاديم. راه سرباللا اوايل زياد مشكل نبود. صتخرهماى


مىرفت.






بطور كلى مده خوشحال بوديم.







كرديمّ ما سه نفر حالا خودمانى شده بوديم. هوشنگ جم به هن


كند. بهد حرن زديه و بالا رتّتيمי

صسود بعدى بهر انب مشكلتر بود و من يك مرتبه، به درخوأست مهمانان؛ تود دم را به برادرم رساند و خواهش آنا را به الو رله كردم.
 *وشنگ :جم و كايون صصحبت كرد. بكار حتى به آنا كفت كه جادوحى بلد الست كه كو هنوردى را براءى آنها آسان مى كند. وتقى كايون و ڤوشنگ برسيدند آن جادو كدام است، برالدر با نوك تيشه كو هيمأمى خود داير هايى روى خاكى كشيل و بعد وردى به زبان هندو خو انل. بهد دو تا علامت + وسط دايره كشمي. فتط از لـختن كوسفندانه كه در مورنتش بود فهميدم شو ختى مى كند. دوباره راه انتاديه.
هند دثيقل بعد برادرم دوبازه دسـت از شو شخى كردن و بلند بلند
 دوباره كم كم از مهها به دنبال خود كثـاند. وتتى كتايون و هوشنگ جم به من رسيدند تقريماً مطهُن بودند كه من طرفدار آنها هستم و دلم مى خوالهد يواش

 شـُون و سنتهاى عادى )مىبرد.

خا / / خت
هالا او بقدرى از ما دور شده بود كه ما أو راديگُ نـىديدِم••
 النداخته يود و من متو جهه خستكى , ناراحتى شديد آنها نهىشدم. هو شنگ


 ميرسيديم با از گردنه هشُكلى رد مىشديم بر ادرم دو سه صسخره بالاتر
 جامى با ثن و دوستان تازه من دمخور باشثد، و از طرون ديگر


بامامبم جزجز مى كرد.




 "
 كم نگاه كنم. و شايد او , ا اصلا نگاه نكنم. دربار\& سانفرانسيسـكو و
 نیىدانم هصلور شـ كه مسحبت دوبار0 كشيده شد بــه برادرم. و
 بوده النداخت و با لحن خامى به من گفت كه اگُ او جا جاى من بود برادرم را وادار مى كرد در سن خوزه بادر سـانفرانسـسكو به يكى دكـر


يكهو من از هوشنگ جم بدم آمد.

رگ غيرت جلال آريان گل كرد. گفتم: (إيسن كى بايد بره؟")
((يمش يك دكـر روانشُناس. جدى ميخم. يراش خربه.)"


 بوده به طورى كه گفت: (امعذرت مبخوام. جِى فرمودبد؟ سر وصـداى اون بالا نميخذاره بشنوم." گُتم: ((اخفه شو، احمق.)"
بلند شدم و ايستادم. منتظر شدم كه او مم بلند شوده از خرد

 قاشى - من با شهاها حرنى ندارم. خدأحانظ ."
 بطرف ككايون برگثتم و از او معذرت خولمتم و بطرت بان بالا راه
 برادرم رسيدم جربان را به او نگفتم. نتط گفتم ممرامان ما خـسته شـدند

خar / خكت آشنا
و بر گُتند. برادرم دستش رادور گردن من انداخت و گفت :"غزيز من، اون جندتا درخت صنوبر رو باى اون نِه مى يبنى؟"
 منو بر هاى اصيل كوهايى رشوز هستند. أز اينها ديگه زياد نـىيمني.
 أمبيت نميده و كارى نمبكنه.")
 اينكه مىديدم دوباره خودم توى برنامة سفر مانت ليل مستم.
, اكنون كوهاو صشخر هما تنامى نداشتند. راه صعود ما يكى شيار كوهستانى و باريك و مستقيم به طرف



 گرد طلاى عتبفه ريخته بودند. طولى نكشبد كه به دامئه صخر مهامى رسبديم كه از شقانيق ريز كوهستانى بوشيده شده بود و با گگرم شدن نور آنتاب يروانهـها



 در هقيفت من دنبال ككابهاي سانسكريت و برامـه يا ديا دنبال بودا و


 زرتشت آن را الز راه فكر كردن و مولانا آن را الز راه عشت كامل به *هـ جی ميدونه." "
بربر نگاشش كردم.
دولاَ شد دست برد و يك ريگ أز زممن برداشت و كن دستش

برسبدم: ("جَه؟؟)"
"جيه؟ نو خودت بكر جيه.")
"(ريگ. يه ريغ ممعولى.")
《...!
"(ج:؟؟"

 روشَ شدهاى."
 جون. و حوصلة خواندن گاتها و مثنوى را مم ميجوقت نداشتم. بس

من ميشه كودن باتى..."
 كو جو لونى.... نو جزُى از مهه شستى.")






 بودم كد كفش تنيس بوشيدمام. راحت مىتوانستم بدوم و از روى روى








 مثل غولهاى سفيد الينجا تشـستهاند. حالا ديگر رامى با كورهرامى وجود نداشت، فقط مخره بود و

سربالالىى و شبار قانم كوه. با بهت و ترس به آنها نگاه كردم.





 "
برادرم به من نگاه كرد و با لبخند كُف: (آه.... حالا دارى

$$
\begin{aligned}
& \text { احساسشون مىكنى." } \\
& \text { كفتم: 》آدم ميترسه.") } \\
& \text { كفت: (اعالى نيستند؟") }
\end{aligned}
$$

گفت: (اهر كوه يك مولاناست - هر كدوم از اين لامسبا كد

 فرياد و نلاشى مى كنيم و بعد هيجى - نقط عاشقثّون باش ورتص كنان بير."
بعد از نان و لوبيا، مر كدام يكى يك سيب سيب در آورديم و

 استراحت كنيم و بعد آخربن صمود را النجام بدهم كه در حقيقت لازم

نودد. هن اسهاعبل را دبده بودم.









 بوده. اولبن بودا اين شازده بود. و حالا هر كس مبتوته بودا بشـه. *ن و تو هم ميتونهم• رامث دنبال حقيقتت رنتنه. ميخواى بِونى اين




"را
لبتند ز





ميزاد. بادشاه دستور ميده كه زيباترين و شيرينزرين ناز و نعهتهاى
 جشّم شُاهزاده به نشأثهـاى ناملايدات و دردها و فقر اين دنيا نيفته. *يخواى بدونى چحرا؟ بر طبت افسانه، در هنگام تولد گو ناما منجهين






 بير عرده. شیريهه آيا شمهُ مردم دنيا بِير شيشن يا الين يكى إِنطوره. بهش



 يكبار به يك آدم عليل و مريض و بار ديُر جشتش به بی مرده ميافته. ڤهون ثرسشُهارو ميكنه و ڤهون جوابها , ميشتو ه. وتتى بد


 آدمى بِدِ| كنه.
~ / /

 ميكرده. در معابد، زند تهام مردان رو




 سبهل بوداگًا، به مناي





عـشـو ل ميشـه . ()
ريرسيم: (اخخبن :حواب جیى بوده؟")
برادرم سميگار تازهاى روشن كرد و به طرو سن بر
 ميتخوای، كو الماى كو جولو؟؟"


 عاتبت به خخرى نيست: مانند خود زندگى. عمـارل جيز هايى كه

گوتاما ديد و بعد به ميليونها مردم گفت، عبارت الست از اينكه اولاً



 رسبدن به خواستههاى نفس نه نتها رنج آدم را ابابان نهيده، بلكه به قول خود بودا مانند رنختن روغن ميان آتشه. و بالاخره هتها راه نجات





 ناريكبها و حـاقتها و بيخبربها بيرون بياييه." " هوشنگ و كابون جم را نمىديديم. ميدانگامى و كلبهما و
 در اين نقطه اوج كومستان، زير ابدبت آبى، مالبخوليا مى مى آورد.


 آبى كهكشان، تمام جشهانم را آر كرد. برادرم ساكت بود، انگار در اين دنبا نبود. نـيدانم در جه دنيانى
(190 / -

 توى خوابی•
 شا تر تا



 مثل يكى از تو القون بوسيل و يـــّنهاد كرد كه برايهان تجاي درست كند. من دهن دره كردم و نكر كردم جون ما خـسته و خواب Tالوديم حالا براد,



تضهية آن شـب اينطورى از آب درآمد كه جـك شُولتس و باريى


 المماعيل وارد شُده ثهه بااك دبوانه شـدند و فريكاد كشيدند و سرود
"(بهاجانانه") خواندند و عملاً از روى مستى، به شوخى يا به جدى، بلند شدند و به برادرم تُظظم كردند. من آن شب باخستگى و گرسنگى، در سور و سات زيادهروى
 مليون كارهاى هعبيب و غريب ميكرديم. رقصبدبم. سرود خوانديم
 آزاد كه آنجا بود، روى موزاييكهاى كف ولو بوديم. و يادم مسـت دو سه ساعت بعد از نصف شسب، با دمدمهماى مبح، با با بس فرداى

 بال مسان را تسم مىداد و مى كفت: (أين ايشمابل واتمأ روشنترين












> بخرابيم." " و رفتيهم خوابيديم.

دو روز بعد از سفر مانت ليل (جهارشنبه) براى دو سه كار كو جك به سانقرانسبسكو رنتم. حدود ساءت دهاز دوى كنجكاوى با اتوبوس از خيابان امباركدير و بطرف ((نورث بيحِ ") رنتم. ده و ييست دقبقه بود كه اتوبوس وارد خیبابان جفرسون شد و وتتى از


 كردم كه دلم نـى شوالـد با او و دنبابى او كارى داشته باشه. انگار



رؤياهاىيكرؤيايى

مادق آريان، مانند نامر تجدد، در روزماى جوانيش با فروش
 جهارراه گُوبند ك، ايران را نرك كرد. صادق در بايِيز سال هزار و






 نبراسكا، به عنوان دانشّجوى ماقبل دورو
جهارسال ايللت نبراسكا را تر ك نكرد.

اوايل، حادق آريان خام و گثيثده بود. روزى كه خسته و بلاتكليف وسط ابسـغاهرامآثن لينكلن در انتظار نماينده مشاور دانشجوبان خارجى روى جمدانش نشسته بود، يك زن و مرد

آ آريكايى عكسى از او گرفتند كه سمبل آوار گى او بود ولى رنجها و زخمهاى گذشته و زند
 سرزمينهاى روزاهاى خود نتها و بيتوشه نبود.
 درآزمايشگاهای شبهى مربوط بد تجزيه خاكى و كردهاى شيميانى









 ملانه و فردا مبسيز آلر آمن درآمد.
ميسبز اليزابت آلمر، بيرزنى خوشد الـدل و و مذهي


 كو جكى براى خودش كرفت ولى اغلب بصورت بك بهـهان به خانه
r.r.r

دكتر. آلثر مى آهد. الما صادق آريان براي ابد محجو ب و ساكت ماند، و عانتّ كار , نعاليت بود. به خاطر ساد گى و صداقت روحش مورد علاتَّ مده بود.
در عرض دوسال اول، حادق آريان فتط بیى بار، سه روز

 رفت. در عرض ابن سه روز خون خجالتى و درون گِير بود، از ماندن در خانه و مسحبت با يِر و باتالها، يرهيز مى كـرد.


 دروغهاى بدطبنتى و رذالت نبودند. در حقيقت دروغهاى او كاملاً





 بهربشه وخانواده و زاد گاه خود ندالشت. هر گونهرونيا و ريشهالى كه
 واتعى خود را با شهر و با فاميل خود از دست داد، گر كاجه مر سه ماه بِبار مقدارى بول براى مادريرشن كو كب خانم كه تنها در خانه

فسقلى درخونگاه زندگى مى كرده مى فرستاد. مكاتبه همداشتـت




 تهاشاى مسابقهاي مىرفت. الما بيستر از هر كار و مانوق همه هبز، درس مى خواند.
 مىرساند. سال سوم و جهارم بورس نحصيلي مختمرى هم به او اعهلا
 دانشجويان خارج از ايالت بود. كارش در آزمايششاه دكر در آلكر



تابستانها در آزمايسخاه شيبى تهام روز كار مى مكاد







مى گُذراند. در طى بنج ساعت بعد از ظهر آرأم آرام در حدود دو با سه تا كِلاس كو كاى ده سنتى مىنوشيد.

 مانق جلوتر بود. موشنظ غنام
 شراب مى خوردند. گرجه صادق امل مشروب نبود و يكى نصفه

كيلاس بيشتر نمى خوردن
شبهاعى كه با موشنگ شام نـى
 آريان به تنهاهى براى خودش در در آشهز
 تلويزيون تهاشا نمى كرد يا مجلات يزش بيوند و علاتهاى به خوب غذا خوردن بيدا كرده بود. روى اجاف



 فرنكى درست مىكرد. روى آن بكى از سوسهاى جاشنى سالاد
 مى خواند، با جلوى تلويزيون مىنشسـت و ويبث مى كشبد و ساعتها خود را مشنول مى كرد.

شبهاى تابستان، كه هوا گرم و مرطوب بوده روى بلدهاى جلوى




 دخترهاي آمريكامى با آن موهاى بوره

 عنوان سردستهماى تشويق كنند گان، باشورنهاى سفيد كوتام

 مرموز، دور، و غيرممكن بودند، زهره






 مبئدند، تفرت سباه و زر درون سينهاش مىسو خت... طى مكاتبهها از زهره خبر مي گرفت.

زهرهابتدا، بس از سه جهار سال عشتق و اميد بيحاصل و كلنجار بدرش با خواستگارهاى مختلف، سريول و جزنئبات شرابط عقد، بالاخره به

 مورد بول و مقدار جهيزبه از طرف بدر زه مهره به هم خورده بود.
 و ازدواج جوانك ساده و بيسوادى در آمده بود كه وار وارث نرا نروت معتنابهى از بدر كاميوندارش شده بود.

اوايل ستامبر هزار و نهـد و شصت، مادق آريان كه دوره


 جنگّلى كنار درياجه متعلت به برادر دكـر آكر بود و به ندرت از آن استفاده مىشـد.






r.A /روّاساى يت زؤيامي

ماهيخيرى و فعاليت در محيط آزاد درياجهّ بزر گ و آسمان بيكران جالب ورؤياعى بود. برأدر دكر آلمر، جك، از از كارمندان تديمى راهآمن باسيفيك




 روى درياجه، در تايق جوهى، در حالى كه دستهُ خوب ماهيگيرى توى دستش بود، صادت آريان بيثتر محو تماشاى دريا و




 آن هار سال، در آن مدرسه، در آن شهر، در ميان آن تِهمالى
 آمه.
نهام صبح روز اول گذشت و مـادق آريان جيزى نگّرفت. د كمر آلمر دوتا مامى شير، بلند و ناز كى و خاكسترى، و جكـ،
 اندازمها و وزن و طرل و عرض و نو ع مامى را به اطلاع مثم

مى
 عكس و مشتْصهات هر مامى در كامي كه با خود آورده بوده مقابسه مى كرد. دربارة آٓها بحث مى كردند. آنها به راستى و تهام و كهال از

 فنجان نلزی، طعم مو نتيتاTميز عالى و رضابتهخشى داشتش. بعد ازظهر بوزاول، هنگامى كه دو بیرمرد استرامت هى كردنذ، مادت آريان به تنهامى نوى ثائ نــسـت و باروزنان دوى درباحه
 را وها كرد. كو جكترين بادى نميوزيد. آسـان آمى (وشن بود. او از



 صـدايى از ثيت جا نـىی آمد.
 خالى.
عصر دوj دوم كه مادز به كلبه بر كـثـت، دكتر آلمر از

("(ا))

((بابد مواظبب اون ضربه گاز اول باشُى نبايد نغ را بكهو

مادق آريان نگاه دور و درازیى بد درياجه و افقهاى زيِا انداخت
((فردا دوباره برو سر اغشو ن.)؛

الما صادت آريان تهىدانست كه آنجه را بايد از دريا بكيرد



$$
\begin{aligned}
& \text { ((اين زسِاترين جايِه كه اين جند ماله ديدم.)") } \\
& \text { ((خوشت مىTIS) } \\
& \text { ("). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بكـثى. بإيد اول بهش راه بدى.") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ((المروز شنانس ندارى.)" } \\
& \text { ((*شايد فردا.)) } \\
& \text { ("آره نردا. نو يه ميلبون نردا دأرى، يسرم.") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ((اخيلى وقت بود رفته بودى. كجاما رفتى؟)") } \\
& \text { ((دور اون جزيره.) (ا") } \\
& \text { ((اخْلم ماهى بود؟)") } \\
& \text { ((د.دـته دستّ.)") } \\
& \text { ((مواظب طعهة تلابـت بودى؟") }
\end{aligned}
$$

ولى در بايان سفر سه روزه، در اتو مبيل هنگام باز گشت به لينكلن بود
كه بدون آنكه آكاه باشد ميد خيال بزر گ خود را الفشا كرد.



$$
\begin{aligned}
& \text { كلاسهاى صادت در دانشكده هيزشكي شرو ع مى مشد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 》" }
\end{aligned}
$$

((خوبه، خوبه... اين روحيه، خو بد.)")
("متْـكرم.)"
(اثايد هالا كه يزشكىرو شروع مى كتى ديگّه به اندازة سابق


"((سخته. متظر دوران آسونى نباش.") "
"("אىدونم. آهادمم.")

كه نو روشنى.")

("هر جند ساعت آزادى داثته باشى، بيش ما كار هــت.")
(متشْكر م.")

خانة ما مقدمت بيش من و اليزابت گرامبه.")





"(خبه، برتامهعاي آيندهت جيه، مادق.")
((دانشكده بزشكى رو كامل كتم.")
 زند گيت چیى مى خرالى؟" مادن دستهايش را بشت سرش گذاشت و T T بسيار بلندى
"(اوه... نمىدونم.)" ولى تا حدى ميدانست.

 گذشتهاث در ناميل و كثورن نكر كرد...
 نباشم." دكر آلمر نظرش را براى ثانيهاى از جاده به طرف صادق

((إن آرمان بزرگّه.)
هادق سرش را بايمن آورد.
(الما تو يه دكرى، غراموش نكن، صـدن. درد دكر بايد در وسط مردم با مردم باشه، دردماى مردم رو بيينه و رسيدگى كـى كنه. هـجنين

Trir
بايد شـيشهُ با بيشرفت تكنبك، با گروهايى بزشكى، و با علم به طور
 مى خورى، ديگه زند گبت مال خودت نيست، مال جامعهست." "

 كنه كه من وجود دارم." دكـر آلمر نگاه دبكرى به طرف او انداخت. (اخبب، مادق، من نكر مى كنم به اندازه كافى حاشيه رنتى... خوب حالا بگُو بينم جـى مى خواى؟؟" عادق سكوت درازى كرد. انگار خودش هم مر مطمئن نبود.


 كنم... ميدونم اين كار به نظر دبوونتى محضى مياد، ولى اين تنها

 و بول و وسيله نداشته باشن بيان خدمت من. دلم مي خراد باد بيمارستان را بردارم و برم سراغ الون عده كه با با و جشنم و مغز بيدا كردن بيمارستان راندارند....)
مدنى طول كشيد تا دوباره صداى دكتر آلمر بيرون آمه. (انه... آنقدرما هم ديوونگى مخضى نيست... تو واتماً آرمان بزر گ رادارى.")
rir / رؤلماى يكت رويائمئ
مادق آريان به طرن دانشـند بير نگاه كرد. از لحن كلام

 داشت كه افسوس و تأسغ خود را هنگام مواجهـ با با رؤناهانى يك آدم روْنانُى ولى خام بنهان كند.

## هــديهُعشق

زن، تو خالـر خشلك زمينى،
 و بارود میسازدر




(.5.1)

وتتى زن جوان ,ا به آن اتات كو يـك بيهارستان آر, بدند، با تهام

 تُسْمان شوهرش بود كه به آن الميت ميداد. امروز سالڭرد ازدوالج

آنها
أز دوى لـب نختخوالب با خو شحالمي دستهای خود رادور گردن او انداتخت. با لبتندى كه تهام صورنش را هى گُثود، شورشش را


به فم بزنى تهوم ميثـهـهـ
او مو هاى زن جوان وانوازش كرد. و به درو غ گُفت: لانگان


هدئمشق /HA
 بدون آنكه هنوز دستش را رها كند، به جشـهان او خيره هابـت ماند و ور ور
 خونحالى كه به زند گى من آوردى...")
 روحئ زنش خوشش آمد. برستار حاللا دوباره به آتاق برگشته بود و

 زن جوان مثل هميشه روح اور اتراتر و تازه كرد ثرسستار منتظر خروج او شد.
 يرستار به زن كـك كرد تا لخت شود. زن جامه سفيد و بلند بيمارستان را بوشبد. اندام لطيفش به ميان بارجهُ آهار خورده لغزيد. بعد روى بسنر دراز كشيد. موهاى بور بلندش، روى بالش ريخت حالا، بدون آنكه متو جه باشد، جشهان درشت آبيش، با غبهى تازه دور اتاق كو جكى دور زد و به درى كه شو مرش جن اند لحظه بيش از
 من نيست، سِ جرا الز من جدا نيست؟ ") دستش رازير جامه سفيد روى شـكم خود گذاثشت. آهب بلندى از خوشحالى كشيد. زير دستش جيزّى بود كه نشانه تهام زند عشت او بود. از ساعت دو بعد از نيمه شب ديشب دردماى زير شكم و كرش

419 / خات اشنـ
شُروع شده بود. اول سمى كرده بود شوهرشن را بيدار نكند. ولى او
 هيجهدام ديگُ خوابشان نبرده بود. به دكير كلفن كرده بودند. دستور داده بود كه زن جوان رابه بيـارستان بياورند.
 و به شوهرش نكر كرد. (دوست داشت به او نكر كند. در خبال خود او را بوسبد و به او عشتق ورزيد. كارى كه براى او بد ساد گـى نفس

 ثـانهماى خودش حلعَ شدهاست. ماتشين را الز گاراز بيرون آورد. به او كمك كرد سوار شود. توى راه، مثل تازه به ماه عسل رفتگان،

 را مىبوسيد. برحسب نصادف آن شـب، يا درحقيقت آن ميع سحر
 كرفت.
برستار مشغول شد. نشار خون و حرارت بدن او را اندازه گرفت. ساير معاينأت لازم را النجام داد. بعد دنبال د كتر رنت وتتى تنها ماند، سعى كرد تكان خور

 ميشهـ. به نو تول ميدم. به نو تول ميدم. عزيز كو تولوى من.")

 تنش به همه طرف تاب مىخورد. به شوهرش, نكر كرد و ديد كه حاللا بيشتر از مميشه او را دوست دارد. به خودش خنـد شنيده بود كه در اين كحظه الست كه او بايد به شو مرش نفرين كـد ولى مىديد تنها كارى كه مىتواند بكثد اين است كه او را را برستد.



 وثتى دكر رميك، با آن روى گُشاده و خرش خلقى طبيعى،

 (اخانم آريان، با كدومشون حرن میزدهى و معازله مى كردى؟ با بدرش؟ يا با خود كو جولو؟" زن جوان جشمانش را باز كرد و لبخند زد: (ابا بدرد! امروز
 ("مرد خوشبختيه. امروز حتماً هدبه خوبى بشش ميدى.")
 ماكار درست كرده.)" دكر دست او را گرفت و به معابنه برداخت. (ااين موشهاي



حقيقت بينس باز بود. زن جوان ثميششه روْيائى و خياليرور بود. در

 بيمارستان، در آستانه زاييدن اولين بجهاش، جانى برانى رؤيا نبود، ولى تلب زن جوان نـىنوانستـ از رؤا وا و از دوست داشت

 مرستار به زن جوان جيزى تزريق كرد. سرد بوست زن جوان دويد. ولى درد هنوز درونش ران را جنگ

 دندانهايش گرفت و گزيد. دردها رانحمل كرد. ولى باز با جشمهاى


 من. بيا خوشحائن كنيمه... بِا...
مايع تزريق شده حالا أُرش را بخشيده بود. در سايه روشنيهاي بيهوشى و هوشيارى، باز جند لحظفلى

 شب زرا رسيده الست. اعهابش ضميف و نيمهرده بود. دلش مى خواست به شوهرش نكر كند، با با بحه حرف جزند. ولى ـالا

مدية عشت / rry


 زند

سالها و سالها بيث بود. دور از بيعارستان، دور الز اين شهر؛




















 نسيهسرد التِانوس را احساس كرد. انا








 در آن كلستان آشنا و آرام و لـليف بازی كند و شـيان بافد.


 ناراحت نبود. لو را آز مهـابكان و آشنايان آنها


 و ير الز عشتهاى روّيا يهـ






 بأر. كند.





بدية)
شتود، تينيل به تهام دنيا شود، و همهُ مردم دنيا او را كشف كُنـد و بشناسند. ولىي هنوز تنها بود.




 هرف میزدند. دختر موطاليى بيشتر دوست داشت تنها باشد، تنها نكر كند، و روْبا دائت با شثد.


 دلش مىخوالــت ابرها او را به جاهاي تاز
 مسافرت دختر جوان به امريكا براي الدامغ تحمـيلات برد.
 روان، از آن التأ كو جك بيرون میبرند. .درد، شكم و سينه و باهايش رالز درون مىسوزاند. دو يرستار در طرنبن الو بودند.

 آودنی.





ثانيه رها مى كرد.
بدن ظريفس زن جوان را زير ملانيه به مبان دستغاههاى برزرق و برق و خراءها و لولّهاى متعدد سالن جراتى آوردند



مى
ولى روحش ارام بود. نفط آرزو مى كرد شوهرش اينجا هيلوى

 را باز نخدارد و صورت او را بيبند. نمىخواست او او را فتط در حاشيهساى خيال داشته باشد.
در يك لحظه كه جشمانش را باز كرد و دردها او او را ملتهب
 حر كت مى كتند. ساعت ديوارى، ساعت ده را را نشان ميداد. زيا زن جوان، حواس كاملى نداشت كه بغهمد يا يرسد ساعت ده هم انمان شب است با روز بعد، يا يك أبديت ديگر. جرا او را به ابنجا آورده بودند؟
 دكتر زير ماسك حر كت مى كرد. ولى مداى او را نـى مشنيد: (ااوه

 خوشحال كنيم." " منحة سفيد ساعت دبوارى را مىديد. عقربهفاى بلند سباه،

شاخص زمان بود. حالا، حالا، حالا... حالا دوباره از موش رنت. دوباره روحش، شناگر تنهاى شـب، ميان آهایى زندگى به .

در صبع يلث روز تابستاني، خوردي را ديد كَ با باغ بدر

 عهرش تا آن زمان بود. ميهادى با عثق و با با ـرنوشت














 برسد.


 لطافت روهث هنوز وتازه و وبكر مانده بود.


در طلى خهار سال زندكى در بانسيون دانشكاه




 روست مشكل بسند أست يا الملا دوست دلرد تنها باشنى با

ميترسد؟


 بنويسـد.
حتى آن آدم


كومهای شرت آكّن بود...و به مهان مغلمت.
بهد خودن را ديد، آن روز اول تابستان، كد بار با
 ر كمهانى سرز



عشت الحتبا ع داشت


 آكن.
 سانغرانتسيـكو كه او وارد زندكيت شد...


مدية عشق /rAA
و بينى او گذاشت. زن جوان كه براي لحظلالى جشمانش را باز كرده


 جه مى خواهد؟ جـرا ا نـىتوانم زند

داشته باشم؟ مردماو زنها با ماسكهاى سفيد، بالى سرن حر كت مى كردند. ماسك بهوشى روى مورتش بود و ديكر احساسى ندالشت.



 مى كردند، روحش آرام و خوشحال با بجه و شو مرش حر






 و ويك جيز خونآلود و شل و ول را بيرون كشيد. صورت جيز تازهـه

لز جوان، آرام و سفيد يود. صورت دكمر مثل سنگ بود. شناگر تنهای شب دوباره ميان آبها به حر كت در آتم.

غروب روز عروسى ان بود. در اتوهبيل، كنار او


تكيب زده بود. مهه تهز با ككو• و زيبا بود.











 كو وبود الو هيزى جز عشتى نيست و اين تثها نتشن او در دنيا








هد يأهشق / Pr
كز آورد و ثر دو را روى تختخواب، روى بالث خود،


 آمد و الو را در آغن



دستهاي اولرزيد.












 مينهسوتا آملفد، زن جموان شغل تازماي در شعبه سرز روباث








W゙









بود...زندكى تاز8ديكرى بود.

آنها مر دو به هيبان آن آمده بونفه







 كهكشان، در اين عاله.

TTY / مدي4 عشق
 جراحى نبود. در اتاق كو جك مثلث شـكلى بود، بادو يرستار كه سعى مى كردند او را به هوش بياورند. نسىدانسـت جه وتت اسـت. بيحسى و ضصغن بدنش بدتر شـده بود. گُرجه در اينجا هم ساعتى به ديوأر


 زيرشكم او، و در حقيقت در نمام بدنش؛ دبيُ دردى وجود
 بود. احساس مى كرد كه بايد مهـجيز را از درونش بيرون آورده باششند. بدنش خالى و سبك بود. ڤمه جيز تهام شده بود. شقيقوها و تصام سرش سرد و بيحس بود.
اما درون روحش لمخند زد. به خودش نويد داد كه اكنون، لحظهاى كه شو شرش بيايد و دست او را بگيرد، با لحظهأى كه Tانها بجهان را بياورند و در بغل او بگذارند، دوباره دنيا و طههجيز گرم هستى رالحساس خواهد كرد. موج تسشخير كنثدهاى از زعفـ دوباره سرش را الحاطه كرد. بيش از آنكه دوباره از هوش برود، تشنـج شديد ديشرى او را لرزاند....

 موج زد. نیتوانست حساب كند كه با او جه كردهاند. نمىدانسـت درون جسم خميفش كد گُويى رو به نيستي ميرفت جه مى كَّرد. بعد

رلكهايش تكان خورد.
لو لیها و منزن تزديت خخون بالایى برش بود. ستختى و تفوذ ظلز سوزن را درون ,


 زن جوان تُام تدرتش ,1 جـه كرد، لبانْن لرزيد، و با ضعف
 خضط ط مورت د كم باز شـل .لبختندى زد و كفت: (البته خانم


 بلكهايش را به مم تشار داد و Tـاده كرد، ثاد دوباره باز كند. "....
دكر به جشمان زن جوان نگاه كرد. وتتى مرو زد مـدايش




 ْمَن و كوبند

هدين عشق/rry

 تصورات روح خودش سیى كرد رشته وتاتي را در مغز كند. شو هرش او را به بيمارستان آورده بود. قرار بود بههشان به دنيا بيايد. (جه وقت بود؟ از كى اتا حالا اينجا مستم؟) نقشهأى جريشنان

 ستار گان و خلا• بيكران آسمان بخش شدن شمبود. (مرادوباره به اتاق



 ضعيف و سرش را ميان بادها برت كرده بودند. شوهرش مور منتطرش



 النكند. هيِّكس مورت نداشت. صورت ثمه، مانند مفخة ساعت،
 اندرونش تهام خلالى بود. به حرهناى د ككر مى انديشيد. و حالاك حالا
 به سر يك زن، به سر يك مادر بيابد، به سر او آمدهاست. "(بحهم؟")

هr / خالـ آش
روحش، شناگُ تنهاى شبه، در آبهاى سياه گُم و لز ج زندگى
غوطهور شد.
غروب توى آيارتمان كوجك خيابان جي، با ثـكم


 الساكتى رابا شراب ترمز بخرورد.






 سرشار از شير خام لملفترين و عاشعانتار ترين جيزها بود. و همه هيز بر ازا اميد...

هشمانش باز نمىشد. دلش مى كند، ولى حتى براى اين كار قدرت كانى نداشت. قلبش به سرعت ضميفـ و ضميفتر مىشد.
Tآقدر مورت او را جلوى جشُهان خيال خود نتّه داشت تا

 يكى لخته خون را در دهانش احساس كرد. اما از ابنكه هنوز تادر بود


rrv/هديُعثق
جوان نترفته بودند.







 كرد. سكوت تلخ، حتيفت آخر بود. و حقيقت آ آخر، قلب بزر



دفتر چهارم:باز گشت به خاك اول

تنهايیآخر

آرمناكى، بيشخدمت بير ميكده ((عـر خبام)" در وانـنـُگّن، كنار در آشتر خانه ايستاده بود.
صورتش از خستخى يبرتر و كوجكتر مینـود. خطها و
 مىرسيد. كلة سفيد و طاس ولى ظريفن زير نور كـرنگ سالن


 ساعتش نگاه كرد. ربع بعد از نيبشتب بود. ميكده ساعت بك می:بست
مرد جوان بلند تامتي وارد شد. آرمناك مشترى تازه را شناخت.
 بيثخدمت بير دويد. ولى خستگى و خواب مجال فنكر كردن و و استدلا را براى الحساس نعجب غمير او نـىداد. او مر گّز مرد بلند قد
را نتها در اينجا ندبده بود، و ابنطرر واخورده.

موريل، مهماندار لاغغر و ريزنقش ميكده جلو رنت و بارانى تازه وارد راگگرفت. به او شـب بهخير گفت. بعد از آنكه بارانى تازه هواردرا به جارختى آويزان كردها او را مطابت معبول، به بالاى سالن، به بخشـى كه آرمناكى متمدى سرويس آن بود، آورد و نشاند. موريل با او اندكى صسبت كرد و دستور مشروباو را گرفت. هنگام باز گشت دستور مشروب را به يششخدمث بار، كه تا نيمه.راه بطرف دور موريل آٓده بود، تحويل داد و خود با تدمهاى بلند بسوى دنتر رستوران رنت. آرمناكى كه متمـدى غذا بود هنوز جلو نيامد
 و بطرف مشترى تازه وارد رفت. در حين بيش رفتن كراوتش را مرتب كرد، و دستمال بوسـبر سغيد رنگش را. تازه وارد حالا آرام نشـته و با روى با انداخته بود. سبگار ميكشبد. سرش متمايل به بايين بود. با دار دسته كلبد خود بازى مى كرد. ماحب رستوران آمد و مقابل او ابستاد. (اشاب به خير آقاى آريان... ايشالا آمديد تاطيلات آنر

هافتهرو كنار درياجه بهونيد.")
مرد جوان سرش را بلند كرد. جشمانش عهميق و سنـگين بود. بالاى گوشهايش موهاى سفيد ديده مىشد. (اسلام، اريك. حالت جطور هو؟")
 اومدى آخر مانته اينحجا بـونيد.") (اخيلى دلم مى خوالست، اريك. الما نه متأسفانه. شب برمى گُردم

شهر. كار زياده. فقط برالى شام آمدم.") "




عالله....)
اريك باگًاجأنبان، ايرانى ماجر حالا مـاحب رستوران و ميكده ((عكر خهام")، مرد نازنينى بود. محبتش برايى مموطنهایى تديمش دلنـتـين و اصيل بود.

ترارهاز نيويور ك راه بيغتم برای ارويا." "

بيشخدمت بار، سفارش او را روى بیى سينى گرد و تهوها رنگ آورد و روى ميز گذأثت. مشترى تازه گيلاس را بآرامى

برداشت و به لب برد.
اريك گفت: (מTG يادت شست اون دانصه كه سه روز اينجا بودين
جقدر خوش كذشت؟ خانم مم بود... آيريل بود. درسته؟ " حر كت تندى عفهلات صورت مرد جون رالرزاند. اما آرامش او به جا ماتد.

برنميخرده، اريك.
("برای شها؟ اختبار داريد، آقاى آريان...")
 ماحب ميكده حالا لحن خود را محزون سـاخت و گفت: ("دربار8

تنهايف اخز /PYY
خانم شانيدم ... واتعاً جاى تأسفه."


اريك."
("باجهُ اول بود؟")
او حالا نقس بلندى كشيد و سرش را بطرف مصصنجت خود بلند
كرد. "آر0....")

اريك حالا بخوبى احساس كرد كه زياده از حد حرف زده الست. بنابراين جلوى خودش را كرفت. ((ايشنالا فرمات بشه بازم بتونيد دو سه روزى اينجا كنار دارياجه
 عاليه."
لبخند كمرنـي روى لبان مشنرى جوان نقش بست. (اايشالا
الريك... متشكرم."

الريك نمظيم كر جكى كرد و بعد آنبا خداحافظى كردند و اريك رنت.
حالا آرمناك بير بادسته تْض سفارش غذا جلو آمه. بعد از اين مهه سال منوز انگّلبسى را با لهجه اسلاو با ارمنى حرف بیزد. ("شـب بهخير، تربان.)"
 ((تصمبيم گرفتيد، قربان؟)" ("شيْليك.)" "(متشكرم..... سالاد؟"
("نه، متشكرم.")
" (اهيز ديظه؟")
"(انقَط همون شُشْلميك.")
(ادستور مىفرماييد شرابب بيارم؟")

راحت كن. بـكو يد شيــه بياره سر ميز.") "

آرمناك كير شيشه را خود
 باگّاجانيان بوده سر ميز آورد.
وقتى آرمناكى بشقاب غخا را ا از آشْزخانه مى آورد، احساس
 به خود نشـار آورد و ثر طور شده، سرويس منظم و آبرومندانهائى ارائه داد.






 ولى نظم صحيع، دستمالهاى سغره را نميز و مرتب در در جاه

تنايه اخر/ PYT
مى گذاشت. قاشت و جنگال و جاقو را با دستمالش برق مىانداخت












 دلار كتر نـىداد. آرمناكى در حقيقت در حساب خيال خلال خرد يك





 به رختخواب گُم و راحت برود. شاگرد يششخدمت جوان متو جه

دريِهة آشيز خانه بود.
آرمناكى مىدانست كه مشتريش دسر نمى خورد. بنابراين حساب


 نیىفهيد. بارما براى اين مرد غذا آررده بود. بارها او را با ديتران
 شبهایدبگر زفتى نداشت. او مشترى تنها و غدكين زياد ديده بود. دلبلى نداثت كه فكر اين بكى را بكند. ساعتهاى كند و تهایى آخر هاى شب هم زياد ديده بود.
بالالخره اشاره معين از طرف ميز رسيد. مشترى تنها، بدون اينكه سرش را بر گرداند، سيظارى روشن كرده بورد. آرمناكى دستمال سفيد را روى مج خود مرتب كرد و بدون صورنحساب بطرف ميز رونت.

 ("دسر يا جاى؟ يا هيز ديگرى ميل داريد؟") ("فقط صورتحساب، آرمناك.)") ("بله تربان.")
وتیى آرمناكى مورنحساب را روى سينى كرجی آررد،
 مورتحساب و بول را برداشت و بطرف جابگّاه موريل و مندوت رفتي مويل صورتحساب را نوى ماشين گذاشتـ. بقية بول را كه

هفت دلار بود به آرنـاك د داد. آنها جند كلمهاى رد و بل كردند.



جند لحنة ديُر ڤم ساكت ماند. سيظارش را تمام كرد. بعد بلند

(و خدامافظط ، آرمناك.)"
((خداحانظظ تربان.)

 مسترى تنها بطر


 آریناك كارش تمام بود. آمد جلوى يكـ از كيدهـای نلزی، در


 راحتى و بدون بند بوده در آورد. وتتى باهابش آزاد شد شلوار سماه , اطو شده ,ا ڤم درآورد و به حوب , آختى آويزان كرد. إهايش لأَ و پوشيده از بشههای سفيد بود. السكلت بدنشن نحيغ و سفيد و عى

لباس معوولى و مندرس خود را كه نـامل يكـ شلوار تهوهى، بيراهن طوسى بیاطو و جروكيده، نبمتنه زيب دار و بيرنگ بود،
 آمد. ككى بيشّخدمت جوان، با طرهما موى روغن زده زير كلاه سفيد كاغذى، حالا دختر ظرفشوى را در گوشهأى گير آورده بود و






 خواب صبحگامى فرورفته بود. آرمناك از از خيابان دوم و سوم

 عقب بابين رفت. كليدى از جيب نيهتنهاش در آورد و خرد رو را داخل كرد. مرد جوان بشت فرمان اتومبيل فورد بزرگ از از جاده بكطرنه


 دانشكده فيزبي دانشگاه مينهسونا به او داده بود، سيظارى بيرون

تنهاج اخر / 10.
آورد و به لب گذاشت. با فند ك شـيـــ رونسون كه همسر سابقش





 از بادش نمىرفت. كجا بود؟ بالاخره وارد اتات خود شُ شد. لباسهاى خود را با با كُندى زياده از حد، شايد بخاطر غريزة خستگى و شب، در آورد. در تاريكى، از اتات
 كند، مر دو شير وان را باز كرد. آب سرد و گرم با فشار و كف زياد

 صداى حنفومى و بر درد يك سباهيوست ثمراه موزيك جاز، در نفـاى اتاق تخشُ شد. به حمام برگُشت. هنوز هم جراغ حمام را را روشن نكرد. صبر كرد


به درون وان آب لغزيد. بدن خود را در آب نيم گُم مرو برد.




 جهباتهه زد. باها را زير شكم جمع كرد. حالا به جيزى فكر نیى كرد.

غمكين، غمكين، جغفسبياهدوسر

اين اجتنابِنايذير بود.
در عرض أين يى ماه، دير يازود، خوامى نخواهى، بالاخره جهلال آريان با دورتى گراهام روبرو مى شُد: شـابد موتع عبور از راهرو، شايد

در خيابان، در بستخانه، در بانكـ، هر جار جا بس از نوت آنابل، يكـ ماه طول مى كشيد تا جلال آريان جريان











ولى وحرنهاى او را بخخاطر گريه , بمض كلو درست نشُنمده بود. و حاللا جلال طاقت و, روحية آن
 مجسايه بودند. در دو آبارتمان دوبروى هم در يكى از ععارات


 اين دوزهأى آخر را در خانه دوستش دكتر ديويد نبلور زندگى هى S. به هر حال از آنجا كه او يكى مرد بود ودورنى يك زن داغديده، , يك دوستی، جلخل به خود تول داده بود كه به آبأرمان Tنها برود و
 كند. ولى شر بار به دليلى ایّن دبدن عغب انتاده بود. تا امروز: سه روز

 الحتنابناضذير آنها صورت گُنت و دورنى از در بانكا وارد شد.
 استخو أنى، هو ن شبحي مىنمود. جالى الحساسن كرد كه هحتى انظار ختميد




او دراز كرد. جلال دست نحيف زن لافر راگرفت.
("صبح بهخير، دورنى. حالت پطوروه؟") ("خوبه. متشكرمه جلال.")"
("مارلين و مارى جطورند؟")
((حالشُون خوبه. خودت حالت حطرور؟؟")
("خوبه. خربه.)"
 "(شنيدهام مين روزها واشينگتن راتر ك مى كنى؟")

بجهـا سوار كشتى بشّم.")
("ميدونم.")
("مبام. مخصو مأ برالى ديدن مارلين و مارى ميام."
دورنى گراهام كيف خريد رادر دستهايش جا بهجا كرد و كفت: ("بس فردا بعداز ظهر بيا، جلال. ما يكثشنهها بعداز ظهر هميشه خونه

هستيه. خداحافظظ ، جلال. تنهام....")
("خداحافظ تا يكشنبه، دورتى.")
دورنى تا قبل از ازدواج با بال گرامامَ معلم هنرها والى زيبا در دانشگاه جورج تان بود. بيست و شش


 مبثـشه يكديكر را حتى در ميان مردم، وسط ميهبانبها، با ميجان

فـكين، نمكين، جهد... / POA
راشتشاق مىبوسيدند. عنتق و تهايل سكسى Tآها نسبت به مم، و لذنى كه اين زن و شور از يكديكر مى بردند، بين دوستان آنها زبانزد بود.



شده بود.

شب، جلال وتتى با دكتر تيلور و زنش شام مى
برخورد خود را با دورنى كراهام بيان كرد.

دبريد نيلور كفت: (اجلال، نكر ميكتم كه خيلى وتْه ديدن
دورتى روى وجدان تو سنگينى ميكنه. اينطور نيست؟؟" "(رأست مبگى."
مارجورى، زن ريزه و سباه موى دكتر كنت: "ابهترهبراى يكى
 "ايكتنـنه ميرم.")
خانم دكمر يرسيد: (الز تو دعوت كرد بياى. با خودت ميخواي برى؟"
"(دعوتم كرده مارج."

اسباببازی مم براى دخترما يمر."
جلال حالا سرش را بلند كرد و به هـشْهان مارجورى نگاه كرد كفت: (امتشكرم كه اين مطلب را يادم انداختى. كاملاً فراموش كرد كرده

بودم. من آدم خردخراه و بیملاحظهالى شُدمم.") دكر گفت: (ااين حرنها را بنداز دور، جلالن.")


 دو ساعت يسن از ظهر روز بكشنبه را جلال به زير و رو كردن


 بغل زد و بطرف خبابان جى آمد.
 بلهـا بالا رفت. در رامروى طبقة سه، كوبند گى اعهابش

آبارتمان (r - سى ) را فــار داد.

در هعان نانيه در باز شد و دورتى ار را به داخل راخل رامنهاهى كرد.








غتمكين، فشكين، جغد... / Y7

((بابد زودتر مى آمدم. مدكنه مرا بيخشتى؟)")
((عنرخوأهى دا بكذار كنار خوامشُ مى كتم. ميدونم.") "("و خوبـو زيباعى و دوتا بحهُ نازنين دارى.")
"(متشهكرم.")



مورتش نبود.
جلال فنجان قهو ماش را برداشت و بدون تند و شبر نوشـيد.


موتَع بياي كه تنها باشيمّ و با هم حرف بزنيم." "
 عمر ميرم. امروز آخرين (روزيه كه اينجام.")

(اخخب، جلال، نقشُهت براى آينده حيه؟")
((همجي• ميرم الروبا - به جاي خلو ت - تنها بمونم. فكر كتمه

پیدا كنم..")
"(انتطور حرن نزن، جهلJ. تو هنوز بحهاي. تهام زندگيت جلوت بازه. چند سـالته؟") ("بيست و هفت.")

"(من بك زنم و سى و جهار سـالمه. با دوتا بجه. بس من جي
("نقّنة خودت קيه، دورنى؟")
دورنى آهى ديگر كشبد و سرش را به عتب برد. (اوه....



 " (جطور شد، دورتى؟ حطورى اتفانَ افتاد؟")

 بيرون دادند، نُطط ذكر كرده بودند بودند كه جت در اثر بیى اشـكال


هيحجكس نههميد جیى بود....)"
"(جطورى به شها الطلا ع دادند؟")
لرزشـى در مـورت دورنى دويد.
"(به سروان و يه سر گرد آمدند اينجا در خانه زنگّ زدند. من در رو باز كردم. وتتى اين دوتا افسر رو
 جلال نمىدانست جه بكويد. ناشيانه در صندلى خود جابهجا شد. كفت: (ادورنى، معنرت مبخوام كد زودتر نيامدم. من از اينَ خودبرستهاى روز كارم كد مدام براى خودم دلسوزى مى كـمّم. بس از

YTY/....
يكى سال كه ما تريهاً شب و روز با مم بوديم، من تهام اين مدت فتط



 وراجى "نحويلت دادم. هيزى ميل دارى؟") ("متشكرم، دورنى. اگه باشه، آره.")


 بريز." جلال بلند شد و بطرف ميز رفت: (ااين هطورْ؟ با كي سودا؟؟")
 جلال كيلاسها را Tا آماده كرد و با خود آورد. دستهاى دورتى بدون لرزش بود.
(ادورنى، نو خانم عجيب و نادرى مـتى• من و آنابل مبـثـ براي نو ارزس عالى و بينظيرى قاتلّ بوديم. و حالاء دورنى،


 انجام بدم.") (ا(انجام دادماى جلال، متشكرم. صثين امروز همين الان اون دوتاً

بحه خوشحالند. من مم خوشحالم كه جلوم تشستهالى و اين حرف را

 تمام مبشه.، ")
 كه هنوز محكم و مسلط به نظر مىرسبد. جلال نتط كـنت: (آسون نيست•"
دورتى بطرن ينجره نگاه كرد. لبانش در مم فرو رفت. بعد
سرش را نكان داد. (انه آسون نيست.")
"(مبخواى ممين جا باشى؟ مقصودم اينه كه مبخوايى نو معين
Tآرتمان زندگى كنى؟"

كترل شدهاش را دوباره بطرف بنجره بلند كرد. آنتاب بعد از ظهر



خاورميانه و اون طرفا؟"



 اونجا....

عَعكين، غدكين، جغد... / YYY
"(تو خيلى شـجاع عـتى و به نمام جربان گذشته مسلطى، نه مثل
هن
(إبنطور نشو ن ميدم؟")


 دورتى آخرين جرعه مشروبش را نوشيد. سالا البروانش در مم





 ("بيحارْم، بيخارهم، بيحارهم!")

اين "م اجتنابنابذذير بود.
 نخوامى، مادز آريان بالاخخره با داييش، اكر مر آتا معبد، روبرو مىشد: در ميهوانيهاى ناميل، در خيابان، هنظام دوند تُعين ارزش مدرك نحصيلى، هر جا. خطر برخوردش با با زمره نبود.
(\%70

زهره أكنون برستار شده بود و در آبادان كار مىكرد، ولى اين دامى اكبر بود كه صادت از بر خورد با با او ابا داشيت. در طي دو سه روز اول باز كُتـت، اين برخورد
 نبود. ولى بالاخره به اصرار و التهاس مادرش كو كب انـ خأنم كه شـب و روز مى گفت: (انته يكى نك با برو خوته داييتكسه مرنـه اومده انينجا. بدبخت زنشتم دوماه بيش مرده. اما ميگه دلم براى صادو


 راضى شـد.
دعوت براى ناهار صورت گرفت. كو كب خانم از صبح رفت.
فرإر شد هادق نزديكيهاي ظهر برود.

 نيست، آبادانه.، "
باز از شنيدن السم زهره، هروح هادت منعلب شد.
((اخيلى خبي، مادر. خخيلى خب.)"

مادرشون مرده. مهه اونجان. داييتم خودش اين روزها حالث خور بوب نيس. زنش مرده بيجاره.)"


كو كب خانم گُتت: "زودتر بيا نته. زهره اونجا نيس.")" ((مادر، مبادا از ز زه هر حرفى وسط بكشى.")

صادق نا نزديكيهاى ظهر خودش رانوى شهر مشنول كرد.

 دنبال كار و دنبال زند گى و دنبال روياهاى خرد

سال بيش بدرش كرده بود. ظهر آمد خانـُ دايسن
اكبر آتا، خودش جلوى در خاند ايستاده بود. ديدن هيكل و قبانة دايى اكبر، كارمند بسيار قدبيى داد گُسترى و دلا


 مشتاق ديدار. بابا آتاى دكتر آمديم دم در وايستاديه، كُتتيم نكنه





 را انماشا كنيند. درون خانه و اتاتها هيج فزتى نكرده بود. نتط بر هكس كذشته،

 بودنـ.
 از ثر مُرن بلند بود. مر ناهار؛ مبـده خودش متمـل تمارن مى كرد.


 زهرْ را كه به ديوار Tوزان بوده ديد.

 مى Tرد.

برايست عزيز و ملكونى بود.
عشت زهره و مادت از مـالهاى دبيرستان، هيزى نيود كه تمام




 هنوز زهره دبيرستان میرنت كه اول صسحت نامزدى او با برادرزاده نانتى معبد، كه از كاعيونداربا و سوارىدالرهاى معدان



غشكين، غشكين، بغد... / PTA
داده بود، جلو آمد. اين بار معبد نرسيد و رقهاى هريه و شيربها

 عقد بسرخالهاش در بانك حادرات در آمد. ابن عفد كنان بيغر جام هم





 مىشد و تهو ع و استفراغ او او امدنها از با با مياندانخت

 عهبقتر از معيشه ز زهر را دوست دارد.




 آوردبن، ميخوام بيرمتون يه جاى ايرونى. يه جا جا جا

 مادر. صادق آريان با حجب فطرى نگامى به دالى خود افكند و كفت:

دایى اكبر كفت: (ميخوام بشينيهم يه استكان عرق ايرونى

 نـيتونه بامانون دو كلوم ترن بزنه. الما الحهداللّه جنابعالى، آقاى
 سمادت بوده....")
حدود سه و نيم بعداز ظهر بود كه معبد، مادق آريان را از سهه راه
سبروس، بطرف ميدان شُوش برد.
 سفيد كرده بودند، داهى اكبر به هادق آريان نعارن كرد كه در وارد










آتأى دكمر و خوب و حسايى سرويس بدى... بالازود باش."

קادذ كه دسـت زير چاته داثشت و ساكت نشسته بود كفت:










 دارم كه واتمأ مرد زند كيه. بیهم در زند (C.... ;تّى بساط عرت و سيرالمب و شـردان وسبل، قانغ دام اكبر كُرمتر شـد.










 بودى...) د ككر فقط كـى مشروب با يسـى لب زد.

 خونى كه در مورت ددكتر جوان خهالتى جهم شده بوده بيخبر بود. كنت :







 نوى گُلويش آمده بوده بزور باز گرداند
 بايد از سرماخورد گى باشد. كفت كه ميكرب آن در مر مواى خشـى
 در تهام زند گيش مى خورد.

YYY / /...


 بخار آب، زمين گُم و ديوارهاى سنگى لج آب آحاطه


 ماند.
بدن تكيده ولى زيبايش لخت و مرطوب، از كمر به بايبن در نغ




 ويران شدهو سرخورده بود. تنش مورمور ميشد. مدت زيادى با رخوت و دردى كه زير بوستش مىدويد،


 راروى زمين گذاشت . استراحت كرد.

