

پِنج داستان

جال آل احمد

## فه

Q
ra a
جشن فرخنده

خو اهرم وعنكبوت

شوهر امريتكايى

Ar a
خو نابهُ ا نار

A8 a
تَلدستهها و فلك

PD a

SV a

مثلا شُرح احوالات


| درست | فادرست | خط | صفنه |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ازته | - | $\Delta$ | 1. |
| تانافم | تاناقم | r | $\bigcirc \cdot$ |
| نـى* | نـى | $r$ | YI |
| - | -خير | 11 | rr |
| سردست | سرودت | $\wedge$ | $\Delta 9$ |
| مهرم | *هر | Tr | vr |
| شوهم | شوهر | آخ | $\because ¢$ |
| نكويستن | نكر.يسينن | آخ | 45 |

.
بيكانه ازآلبر كامو (با اصغر خبر.زاءه)

مائدههاى زمينى اذآندره زید (با پروين داديوث)

عبود اذخط ازارنست يو نكر ( با د كنرمحمود هومن)

$$
\begin{aligned}
& \text { ديد و بإزديد } \\
& \text { از دنجى كه مىبـيم } \\
& \text { س تار } \\
& \text { زن زيادى } \\
& \text { سر كنشت كندوها } \\
& \text { مدير مدرسـ } \\
& \text { نون والتلم } \\
& \text { نغرين زمين } \\
& \text { اورازان } \\
& \text { تات نشبنهاى بلوك ذهرا } \\
& \text { دريتم خليج (جزير: خارك) } \\
& \text { غرب زدكى } \\
& \text { هغت معاله } \\
& \text { سـ معاللٌ ديكر } \\
& \text { ارزيامى شثابزد. } \\
& \text { كار زامن سه سـالث } \\
& \text { خـى دد ميقات } \\
& \text { قـادباز از داسنايوسكى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باذكشت اذ شوروى إزآ ندره زيد } \\
& \text { كر كدن اذاوزن يو نسكو } \\
& \text { سوء تفامم از آلبركامو } \\
& \text { سشر نامه } \\
& \text { ترجمه }
\end{aligned}
$$

## Fَالدسته ها و فلك

بديش اينبود كه كلدستهماى مسجدبدجوريى هوس بالا رفتن را



 وآنوفت از آفتابكه بهسمت سايه مىدويدى يا يا ازسايه بايه به طرف
 خواستى آفتابه را آبكنى وته حياط ـ ـجلوى رديف مستراي بكخط دراز آب به باشى تا براى فردا صبح يخ بيندد، واوبعد وتى


 وقتىضمنسريدن زمينمىخوزدى وممانجور درار كّشداشتىیخستگى.

درمى كردى: تا ازنوبلند شوى ودورخيز كنىبراى دفعهٔ بعدـ ودرهرحال ديگگر كهبودىمدامگلدستهماى مسجدتوى حشمهات اتوبود ومدام به كلهات مىزدكه ازشان بالابروى .
خودگَنبد هنگگى بهدلنمىزد . لختَ و آجرىباگله بهگلهسوراخ هايى براى كغترما ـ عين تخم مرغ خحلى گندهاى ازه برسقف مسجد نشستهبود. نخراشيده وزمخت. گنبد بايد كاشى كارى باشد تابشود بهش نگاهكرد • عين گنبد سيدنصرالدين كهنزديك خانهُ اولِيمانبود ومى وفتيم يشتبام وبعدمى يريديم روىطاق بازارحه ومى آمديم تا دوقد ميش : و و
 چحيزديگرى بود. باتن آجرى وترك ترك و سرهاى ناتمامكه عين خـيار با يكضرب جاقو كلهشان راير انده باشى و كفهاى كهبالاى هر كدام زيرياى آسمانبود وراه بلهاى كه لابد در شكم هر كدام بود ودرهاى ورودششان
 مىزد. فتط كافىبود راه بلهٔبام مسجد راگیربياورى . يعنى گیر كهآورده بوديم. اما مدام قفل بود • و كليدش هم لابد دست مؤذن مسجد بود يا دست خودمتولى. بايديك جودى درش زا بازمى كريبم. وگرنه راهيلَ خود كلدستهها كه درنداشت . ازممينتوى حياط مدرسهمممىديدى. بدىدِيگرش اين بودكه نمى شد قضيهرا باكسى درميانگذاشت. من فقط بهموحولگگته بودم • چسر صديق تجار . كه مرا سالبيش بهاين مدرسه گذاشت • يعنى رِكروز صبح آهل خانهمان و درراكـهـ برويش باز كردمگفت: (ابدو بـرو لباسهاى تميـزتو بهيوش و بيا . فيميدى ؟؟ حتى نگذاشت سلاهش كنم . كـه دويدم رفتم تو و ازمادرم يرسبدم كه

يعنىفلانى حكارم داره؟ و مادرمگفت: (ا بسهنظرم مى
 ازصندوق در آورد و تنمكرد و فرستادم اطاق بابام • داشتند ازخوا شالگسكر حرف مىزدند . بأبام مراكه ديدگفت: (ابرو دستوروترترم


 كلدانهاى ياس ونارنج كه بهجان بابام بسته بود. روزى كه اسباب كششى مى كرديم يك گارى درسته را داده بددند به گلد! نها. و بابام حتىاجازه
 از گال ياسها راكـه بابام نديله بود تابجحيند ، حیيدم و گذاشتم تو جيب

 بهيك دربزرك و رفتيمتو. فهميدمكه مسجد است و صديق تجاردر آمد :

- اينجارو مى گنمسجد معير. ازون درش كه برى بيروندرست جلوى در مدرسـهس • فهميلى ؟ - و همين جورهم بود • بعد رفتبم توىدالان مدرسه وبعدتوى يك|طاق. و يك مرد عينكى يشتميزنشسته بود كه سلاموعليك كــردند و دونايى يك مـخرده مرا نگاه كــردند و بعد صديت تجار گفت :
ـ حالا بسرم مى آد باهسم رفيق مىشيد . مدرسهٔ خويه . نبادا تنبلى كنى ؟ فهميدى ؟

كه Tٓنمردعينكى رفت بيرون و بايك يسر چشمدرشت بر گشت. چششهايشُ آنقدر درشت بودكه نگو • عین حشمهاى دختر عههام .كه عيد امسال همجو كه ليّ را بوسيدم داغ شدم • و صديت تجار گغت: - بيا موجول . اينیسر آقاس• مىسیرمش دست تو • فهميدى؟ كه موچول آمد دست مرا گرفت و كشيد كه ببرد بيرون . باباش گفت : - امروزظهر باماش برو برسونس خونهشون بعد بيا. فهميل؟؟ اما نمى خواد با بحَهماى بقال چقالا دوست بشيدها . فهميلى ؟ كه موحول مر اكشيد برد توىحياط وهمان پام راكه توىحياط


از موخول چرسيدم

- هرا سر اينگلدستهها بريده ؟ گفت: - حمبدو نم. مى گَن معيرالمماللك كه مرد نصبه كاره موند.

مى گن بچههماش بيعرضه بودن .
گغتم : ـ Aعير الممالل:كى باشه ؟
گَت :- ححمدونم • بإس از بابام چرسيد . شايدم از معلممون .
گغنتم : ــ نه . نبادا هبزى ازش بيرسى •
گֹت :
گغتم : ـ آخه مىخوام ازش برم بالا .

گغت : - چهه افادهما ! مگه مىشه ؟ مؤذنشمـ نمىتونه .
گغتم : ــگلدستهُ نصبهكاره كه مؤذن نمى خاء .
 سوراخ سمبههاى ملرسه را نشانم داد • جاى خلامارا و آبـانبار را و
 و هى به كلة آدممىزنندكه ازشان بروى بالا. اناديگر هيزى بهموچول نگغتم • معلوم بودكــه مىتـرسل • و اين ماز. اولسانا بود • تاكم كم به ملرسه آشنا شدم • فهميلـم كــه معلممان تو اطان اول دالان مدرسه مىخحو ابد و ترياك مى كشد و اگگـر صبـحها اخالاقش تحوبِ است يعنى كه كيغور است و اگگربداست يعنى كه خمار است ومدزسه شش كلاِى دارد وتوى كلاس ششم ديوارها پراز نتشه است وـبحههاشنمى گذار ند

ما برويم تو تماشا .
بدى ديگَرش اين بودكه از جنان گَلدستهايى تنهانمىشد رفت
بالا. ممراه لازمبود. و من غيراز مو جول فقطاصغر ديزّهرامىشناختم.

 بود • و همه|ثهم از زورخانه حرف میزد و ازين كــه داداشش گغته و قتى قدميل زورخانه شدى باخودم مىبرمت. منم هر حه بهشمى گغتم
 خودش راكشت زورخازه كار بود و مادرم مىگغت ازبس ميل گَـرفت نصف تنُ لمس شد .
رفاقتم بااصغر ريزه ازروزى شرو عشدكه معلممان خمار بود و دست چی مــراگڭاشت روى ميز و ده تا تر كحـه بهش زد • مى گَفت » كراهت «هارد اسم خدا را بادستحی نوشتن • يعنى اول دوسهبار - بهم گفته بود و من مححل نگداشته بـدم . آخر ممه كارمام را بادست حیم مى كردم • بادستراستم كه نمىتوانستم. هرچههم از بابام یرسيله ir

 سررفت و تركه راز

 آهـ برمزاشت برد لبححوض ملرسه . دستم راكرد توى آبس كه اول

سوخخت و بعد داغ شد و بعنمم يلك سعلمه زد بهيهلو ز گَفت :

 اصغر ر.بزه بكسقلمهُ ديگَززد بهيهلوم و گَت :

 و اينجورى شد كه شرو ع كردم بهتمرين زءشتن بادست راست. وبهتمرین رفاقت بااصغرديزه. مو چوللهم شدهبو= مبصر كلاس وديگر بهم نمىزسيد . دو سهروزهم عصرما بااصغر ريزه رفتم دكان داداشش. قرار بود دوحرخخه كوتاهگير بياوريم و تمرين كنيم؛ اما تومحل كسى
 مايِدابشود آخر بايل يككارى مى كرديم . نمىشد كه همينجود منتظر تشست ، اينْبود كه يكروز صبـع بهاصغر كَفتم :
ـ اصغر ، يعنى نمىشه رفت بالای این گَلدستهها ؟

چهجورى مىره بالاشي ؟

كفتم : - برو بابا • توممكه هيحى سرتنمىشه . ا Tخه اون بالا
كجا وايسه ؟ وسط موا ؟
گَت : ــ خوب مى شه بشبنهديگَه . مىترسى اگـر وايسهبيفته ؟
من كه نمىترسم :
گَتتم : - تو كه هيحیى سرت نمىششه. مؤذن بالِد جأ داشتهباشه.

- عنِ مال مسجد بابام

و همانروز عصر بردمش و جاي. مؤذن مسجد بابام را نشانش
دادم • گفت :
ـ ز كــى ! این كـهـكارى نداره . يـه اطاقك جوقى كــه صاف
رويشتهبونه .
گغتم : ـ مغگر كسى خو استه ازين بــرهبالا
نگو • بهرهحبزى كه نمى گن زكى !
ونردا ظهر كه ازمدرسه درمى آما-يم دوتايى رفتيم سراغ
بام مسجد : و مدتى باقفلش كندو كو كــرديم • نحوبيش اين بودكـــه حغت باىدربود؛نهمشل مان اطاقعموم آنبالا ، و تازه ازتو ،كه دست
 شكــت و مرا سردست بلندكــردكــه بهحه زحمتى ازتو بازش كردم آنوقت بابام مـرا انداخحت زمـن و دويد تو اطاقن و من ازلاى باهاش ديدم كه عموم زير لحاف محاله شده بود و يكـكسه لعابى بالا سرش

 مى آورد و عصرها باهم ازمدزسه كه در مى آمديم مى رفتيم سراغتفل .

وبهنوبتيكىماناولدالانمسجد كشيكمىداد وديگرىبهقفلرومىرفت. ولى فايلد نداشت . نهزورمان مىرسيد قفلرا بشكنيه و نه خداراخْو ش مى آمد. قفل دريلكان مسجلمم مثلغود دریلكان بود • يااصلا مثلخود

درمسجد • بايِ ِيكجورى بازش مى كرديم •
 و ماز سيدنصر الدين اسبابك كشى كرده بوديم بهملكآباد . و مننهاين محلهُ جديدرا مى شناختم و نهممبازى بحَهاش بودم. خانهمانهم آنقدر كو حككبود كه رْـجتاكه مىشمردى ازين سرش بدومىرسيدى به آنسر • از آن روزى كه مادرم صبح زود بيدارمانكرد و يكــىيك بشمقاب مسى گودعدسیلو داددست منوخو اهر كوحكم و دختر عموم و دنبالکارى روانهمانكرد و آمديِ بهاين خانه. آصلاشايد بهعلت همينخانهاكو جك بود كه مراكذاشتند مدرسه. محضر بابامراكه بستهبددند. روضهشخوانى هفتگییم كه خلوتشدهبود. عمر كشونر فتهبود خانؤدايـم وسمنوهزون رفتهبود خانهُ عمه . و شبهاى منبــهُ دورهٔ باباممم ديگکر فانوس كشى نبود تامر اقلمدوش كند و ببرد مهمانى • خوبس البته گننممم شلدهبودم و ديگر نمىشد قلمدوشمكرد. و حالا ديگر خودمن شدهبودم فانوس كش يابام.يعنىفانوس كش كهنه.حونفانوسبهقدسينهُمنبود. مادرميكهراغ بادى دوشنمى كرد و مىداددستمكه راهمىافتاديم • من ازججلو وباباماز عقب • و و تتى مىدسيدبم ححراغ را مى كشيدم هايبن ء مى گذاشتم بغل كفشّها ومىرفتيم تو • و ممينجور موقـع بر گشتن • اما نــزديكـكاى خانهمان كه مىرسيدلم بابام تندمى كرد و دادمىزدكه ذبلو جلو دربزن ، بجه •ه بهنظرم شاششمى گرفت . و آنو قت توىتاريكى و دويدن؟ و
 آمدهاند . خوب معلوماست دبگگ . آدم مى مخورد زمين. وقتىمىيدوى







 بشويم.باز!گر خودعمو بودحرفى بود كه وقتى كارىداشت ومى مراصدابزند دادمىزد:(اجونننر گك شده!





 شنبهبودكه دوزه مىافناد بهبابام؛ وحسينسورى همانى ويشـالو. يككبوستين داشت كهممبشه مىيوشيد اما زيرش لخت لخت
 تو وازهر كه سيگار مىكشيد يكى دوتا مى گَرفت و يكيشر رابا زبانتر
 مىرفت وسط مجلس وبوستينش رامىزد كنار وتن بشمالوش را با بآليو
 ومراكهجاى وقليان مىبردم ومى آوردم مى فرستادند دنبالنخود
 يكى دوبار ديگر ممان كار را مى كرد و يك خرده هم مي مى مرقصيد و بعد




 بودم و داداش اصغر يكّ درج



 روز كهآمد مدرسه يكدستهكليد ممداشت.

$$
\begin{aligned}
& \text { ازش يرسيدم : ـ ناقلا از كجا آودريش ؟ } \\
& \text { كفت . - ز كى ! حبال مى كنى كش رفـتهم ؟ } \\
& \text { كفتم • - بس جیى }
\end{aligned}
$$

گفت : از داداشم قرض گرفتهم ، بهش بس مى میديم. سهروز طول كشيدنا عافبت بايكى از آن كليدما قل باىدريلكان

مسججد را باز كردِيم •
بعدنز ظهرى بود وهوا آفتابى بود وباريكه يخسرسرهمان روز هاهم آب نمىشدو بجهدا سرشانگرم بودو ماروى باممسجد كهرسيديم تازه بیچهما ديدندمان و شرو ع كردند به هو كردن . و سوزمم مى آمـ كه ما تَيليم توى راه بلةٔ گَلدسته. أصغر، ريزهتر بود و افتاد جلو ومن از عقب . زير هامان حيزى خرد مىشلد و ريزديز صدا مى كرد. بهنظرم فضلهٔ كفتر بود • و بــوىتندش در هواى بسته لِلكان نفس را مىبريد . اول تندوتند رفتيم بالا. امایلهما گرد بودو پيـَ میَخوددو تاريك مىشد ونمىشل تند رفت • نفس نفس هم كـــافتادد بوديم • امااز تك وتوك سورانخهـاى كَلدسته هوار بحچهما را مىشنبديمو از يكىشان كه رو به مدرسه بود يلك جفت كفتريريدند بيرون وما ايستاديم بهتماشا ناخسنگگى باهامان دربـود. همدشان جمـع شده بودند وسطحيأه' وگلدسته را زشان همديگر, مىدادند . خستگیمان كه در رفت دوباره راه افتاديم به بالا

رفتن . اصغر نفس زنان و همان جور كه بالУ مىرفت گگت : ـز كى ! نكنه خخراب بشه ؟
 اين كلفتى رووسطس نمىبينى ؟
وباز رفتيم بالا . و كم كم حلهما روشن مىشد . اصغر كَفت : ـ ز كی ! داريم میرسيه. چیه كوتاهه ! أماسرش بهبالاى گلدسته كه رسيدايستاد. هنوزنسهتایلهباقى داشتيم اها إيستاده بود وهنهن هی كرد و آفتابسافتاده بودبهسرش • خودم رااز كنارش كـديدم بالا واز جلوى صورتش كه دد میشدم گفتم :

ـ تو كهمى گفتى كوتاهه ؟
وسرم رابریم توى آسمان . و يك چلهُ ديگر • وحالا تا ناقم در
 كاهگلى بودو زنى داشت روى بامخانهُ دوم رخت پهن مىكرد • ومرا كهديد خودش رارششت پير اهنى كه روىبند مىاندانخت يوشاند ومن به


 مديرهمبود. دوسهتااز معلمها ممبودند كدواشتند بامديرحرفمىزدند. سرم داكردم هايين و گغتم :
ـ اصغر بيا بالا . نمىدزنى جه تموشايى داره .
گغت : ــ آخهمن سرم گیـجمىره.
كَتم : ــ نترس • طورى نمىشه . كهاصغر يلك يلهُ ديگر آمل بالا . بهممان اندازد كه بحهها كلهاث رااز ָآين ديدند واز نوهوارشان در آمل . وفراش مدرسه دويل بهسمت در مدرسه . اصغر همديد . كه گفت : - ـز كى ! بدشدش • ممهديدنمون •

گَفتم : - چه بدى داره ؟ كدو مشون جرأت مى كنن ؟
اصغر گֹفت : - میى گم خملى سرده • ديگَ بريم هايِن •
 ازمابلندتره ؟
گغت : - مى گَم سرده . ديگَه بريم •

گَفتم : ـ اگَه گَلدستهها نصبه كاره نمونده بود! . . . مگگهنه ؟ گفت : ـز كى نِگًا كن مديرداره بر امون خطو نشون مى كشه.
 ويكشایم را گذاشتم سر كفه گلدسته كهبند آجرهاش هراز فضله كفتربود . كهاصغر ثای ديگگر مراحسبيد و گفت :
ـمگهخرى ؟ بادميندازدت . مدير یدرمونو درمى آره . گֹتم : ـ سگگكى باشه ! خود صديت تجار منوسیرده دستش • وبایِای ديگَرم كهدر بغل اصغر ربزد بود احساس كر دم كه دارد
مىאرزد . گفتم :

ـنترس مسر • با ایندل و جرأت مىخو ای برى زور خونه ؟
 گفتم : - بروبابا تومم كه هيجیى سرتنمى شه . . . خوبـ بريم. كهیايِم رارها كردو سريد بهآايِن • اواز جلو ومن به دنبال. سـه حچهار چله كه رفتيم ָايِن گفتم:
ـ اصغر چحرا اين جورى شد ؟ پاكى تومم گرفته ؟ گفت : ــ زكى ! سوز خوردى حايیده .
 نوسوراخهاى گلدستهو جماعت بچهها كه آن پايِن هنوزدور مم بودند وبعد روشنابى در یلكان كه از نز پلهما را روشن كـرد وسايةٌ فراش كه افتاده بود روى بلaهاى اول . احسغر رانگچداشتم و از كنارش نخزيدم و جلوترازو آمدمبيرون . فر اش دز آمد كه : - وریريدهها! اگگه هىا فتادين كى تو ثُون مىداد؟ ماه؟

و دستهان را گرفت وهمين جور (ا وريريده « گغت تا از یلكان مسجلد رفتبم پايِن و از مسجد گَذشتيم و رفتيم توى مدرسه . از دركه واردشديم صفنما بستهبود وكنار حوض بساط فلك آماده بود . صاف رفتيم بآى فلك. دوتا از بجههماى ششم آمدند سرفلك را گرَفتند وفراش
 گذاشت توىفلك. بعد كفش وجوراب مرا در آورد وبعد گیوءٔ اصغررا

ازهايس كثيدبيرونكه مديررميد .

تا چله داشت ؟
اوال خـيال كردم يشوخحى مى كنذ. نه من جيزى گفتم نه اصغر .كه
مديردوباره داد زد :

- مگَه نشنيدين؟؟گْتم جندتا لهله داشت ؟

كه يلكموبه صر افت افتادم و گغتم:_همهش ده دو ازدهتا .
و اصغرريزه گفت:- نشمرديماTفا. بهخدا نشمرديم. مدير گفت: ـ كه ده دوازده تا. هان؟ هنجاد تا بزن كف זآشون تا ديگه درو غنگֹن._ كه كف بام سوخت. اما شلاق نبود . كمربند بود ك فراشمان از كمرخودشباز كرده بـودوهبیبرد بالاىسرش ومى آوردبايين.
 خورد كف ها. وهى زد. هىزد. وآیزد! منبرایاينّكد درد وسوزش را
 در آسمان محل رهاشده بودند. وداشتم براى خودم فكراينرا مى كردم كهاًْرنصفه كاره نمانده بودند ... كه يككمر تبه اصغربه گريه افتاد :

- غلطكرديم Tآف. غلطكرديم آفا. كه با آرنجم يكىزدم بهيهلويش كه سا ساكتشد گفت دست نگهداشت وبعد بامان را كه باز مى كردند زنگك را زدند و و
 بايم راگذاشتم زمينجنان سوخا مثل اينكه جشّمم هرازاشك بود كه اصغر ريزه در آمد:
 ومن جورابم را برداشتم باكنم - ز كى! اينجورى كه نمىشه. بدربات در مى آد. بايس بكنيس

تو آب سرد
وخودش كونخيره كنان راه افتاد ورفتبه سمت حوض. كه يك تيردرازگير كرده بود وسط يِخ كلفت رويش و اطراف حوض
 باشوره وبايش رايك هو كرد توى آب • ديدم كه جشمهايش را يست و



 بعد دولاشدم و
 گنبد وگلدستهماكه وسط گردى آببود. يك خرده نگاهشان كردم وبعد سرم رابلند كردم وخمودكلدستهما را ديدم وبعد كفشم رايو شيدم ولنگان rr

لنگانداهافتادم به طرفدرمدرسه. اصغربازوم راگرفتو كشبدو گتن : ـ ز زكى! كجا دارى مىرى؟


وتفل راكه توى ججبم بود در آوددم ونشانش دادم و و با هم راه
افتاديم. ازمدرسه رفتيم بيرون و بیى اينكه مواظب جيزى بانی باشيم يا لازم باشدكثبك بدهيمدو تايى جفت در يلكان مسجد را انداختيم و قفل را

 سوزش باساكت شدهبود و تا غروب وفت داشتبم كه توى ارك دوجرخها -سوارى كنيم

جشنفو خنلـه

ظهر كه ازما-زسهبر گَشتم بابامداشتسرحوض وضومى گَـرفت . سلامم
توى:هانمبود كهبازنحوددهفرمايشاتشرو عشد :

- بيندستت رآببكش، بدوسريشتبونحو لaٔمنوبيار .

تادتشن اين بود • حشمش كه به بك كداممان مسىافتاد شروع

ماهى هادر رفتند ویدرمگغت :

ودويدمبه طرفـِلكان بام.مامىماراخيلىدوست داشت . ماهـــى

تكان نمىخوردند. امانمىدانمحراتامنمى فتمطرفحوضوض

 بهشاندادم و حالا روىيشتبام بودم. همهجا آفتاببود'ماسوزىمى آمد

كهنگً • ومسسايِمان داشـت كفترمايسرادانهىداد. حولــهرا از روى
بندبرداشتم وايستادم به تماشاى كفترما .اينها ديگَر ترسىازمنتداشتند. سلامى.بهممسايهمانكردمكه تاز گیدخترشراشوهر داده بود و خودش تكو تنهاتوىخانه زندگیمى كرد. يكىاز كفترمادورقوزك پاهايش هــم هرداشت . هرخحى و يكميزان. و آنقدر قشنك راه مىرفت و بقو بقر مى كردكهنگَو • گغتم :

گغت : ـبه !صهدتايكى_ندارندش. مىدونى ؟ ديروزناخو نكزرم.
_گغتم : ناخونك ؟

- آره يكيشون بیمعرفتى كردهبود منمدوتا ازقو قیهاشراقر زدم .
 امرو نهى هاىباباراگَشُ كرد؟ّدوسهدفعهسنك ازدستاصغر آقاتوحـِاط ما افتادهبود وصدایبابامرادر آوردهبود.يكبارهماز بتختبددرستوقتى كه بابام سرحوضو خهو مى گرفتيك تكه كامگل انداختهبود دنبال كغترها كه صانافنادهبودتو حوضمأوماميهاىبابامترسيده بيدندوبياوبينحه دادو فريادى! بابامبا آنمهريسوعنو ان__ آنروز فحخشمايى_بهاصغر Tقاداد كه مو بهتنممءّماراستشد. اما اصغر Tقالببازلببرنداشت.ومنازهمانروز بهبعاز اصغر آقاخوشم Tملوباهمةٔامرو نتهى ماىبا بامرو قتفرصتمى كردم ملامشمى كردمودو كلمهایدربارةٔكفترهايشمىيرسيدم.وداشتممى گْتم:
-يساسمش قوقيه؟
كهفريادبابام: Tملدبالاكه ــكرهخر كجامو ندى ؟

ایدادبيداد! مشلا آملهبو دمدنبالحو لهُبابام. بكوبببكوباز بلكانرفتم

پايِن. نزديكبوديرتبشوم. حو لهراكهترسان ولرزان بهدستشدادم يك حكه آبازدستشُ دوىدستم افتاد كهجندشمشد . درست مثل اينكه يك


هروقتبابامدير مى كردازمسجدمى آمدندعقبش •درداباز كردم.
مأموريستبود . كاغذرا داد دستم ورفت. نه حرفىنه هيجى . اصلا با مابد بود • بابام هيحِوقت انعاموعيدى بهش نمىداد. اينبود كه باماكج

 تصميم گر فتنبودم ازيولتو جيبى خودم يكت ينو مانجمـع كنم و بهاو بدهم
 _كرهخر كى بود ؟
صداى بابام ازتوى اطاقشّمى آمد . رفتمتوى درگاه وياكت را
دراز كردم و گفتم:-. يستحییبود .
ــوازش كنبخون. ببينم توىاين ملرسهما هيزى هم بهتون ياد
میىن يانه ؟
بإبامرو كرسىتشستهبود وداشتريششراشانهمى كرد كهنرياكت راباز كردم. حهارخطحجايى.بود. حسابىخوش شخالشدم.اگرقلمى.بود و به خصوصاگرخطط شكستهداشت اصلاازعهدءٔ من برنمى آمد ودرمىماندم
 حايىباقلمنوشتهبودند . زيرش ممامضاىيكى ازاز آخوندمایى محضر دار
 YV
. داشتت
-ده بخْون خر امعطلى:بحه ؟
و خو اندم: (ابهمناسبتجشن فـرخنده IV دى و آزادى بانــو ان

* .... مجلسجشنىدربنده منزل

كهبابامكاغذ را ازدستم كشيد بيرون و درهمانآنشنيدم كه :
_بدهبينم كرهخر ! ومن درر فتم. عصبانى كهدى شدبايداز جلوشودررنت.توىحياط شنيدم

كهيكريزمى گفت:-ـ يدرسك زنديتِ ! بدرسوخته ملحد!
به زنديقّش عادتداشتم.اصغر آقایهمساِيهر اممزنديقمى گفت.اما
 ازهمــاذ يك نگگاهى كــه بهممهاش انــداختم فهميلم كــه روىممر فته بايد كاغندعوتباشل. يادماست كهاسمبابام كهآنوسط باقلمنوشتهبودتن خحلى خلاصهبود. از آيةالله وححجَالاسلامو اينحرفياخبرىنبود كهعادت داشتمروىهمهكغذهايشُبينم. فقط اسم وفامِلشزبود. ودنبالاسماوهم نوشتهبود(بانو) كهزفهميدم يعنىحه. البتهمىدانستم بانو حهمعنايىمىدمد.
 تاحالا ممجهحیزیزلديدهبودم.
 گردشانكهنصفشرا از آبسدمى آوردندويواشملـَحمو لو جمى كردند . بعد ديدم دلمخمنكنمىشود •يك مشـتآب دويشانباشيدم و دويدمسر اغ مطبخ் • مادرم داشت بادمجان سرخ مى كرد • مطبخ ثسر بسود از دود وحشُمهاىمادرم قرهزشدهبود . مُّل و قتى كهاز روضه برمى گشت .

$$
\begin{aligned}
& \text {-سالام.نامـارجـىداريـمْ؟ } \\
& \text {--مىبينى كه ننه. عليكسامام . باباترفتٌ? } \\
& \text { ـ ـنه هنوز. }
\end{aligned}
$$

 ويِيازداغهاراكنارشانريختهبود . جندتا ازيـيازداغهازا

$$
\begin{aligned}
& \text { وممانطور كه مىمكيدم گتتم : } \\
& \text { ـمن گشنـهـ . }
\end{aligned}
$$

-برورباخواهرت سفرهرو بندازين . الانمى آمبالا .
دوسهتاىديگر ازييازداغهاراگذاشتمدهنم كـه تا تا ازمطبخ درديبايم

و داشت باجوراب بارهماى دست بخجه مادرم عروسك درستمى كري خهله و كلفت و بد ريخت . كتمت : _كهسگك بازخودتولوس كردى رفتى اونبالا ؟ ويكلخـــزدم بهبساطش كه صدايش بلندشد :



 و كتابحئتمبرمرابرداشتم ونگامىبهآذانداختمكه مبدادا خوامرم بازرفته




مىشد . يك سوارممجلوى آذ ايستادهبود به اندازهيـك هگس . آرزو مى كردمجاى آنسواربودم • يا حتى جاى اسبش ...

ـ عباس!
بازفريادبابام بود . خداياديگرچچكارم دارد
كهوقتى هى خواست كتكمبزند ازگلويش درمى آمد . دويدم • ــيا كرهخْر. برومسجدبگو آقاحالنداره . بعد ممبدوبروحجرة

عموت بگواگه آبدستشه بگذاره زمين ويكتوكيابياداينجا . _آخهبذاربحَهيكلقمه نونزهرمار كنه ..

 ـزنيكهلجاره ! بازتو كارمن دخالت كــردى ؟ عالا ديــغر بايد

دستوبگيرم وسرو كونبرهنه بـرمت جشن
 سرخودميامادرم يامريدها ياكاسبكارهاىمحل . اماميحوقت به اينحال نديدهبودمش • حتى Tنزروزى كه هرچه ازدهنش در آمد به اصغر آقاى

 ماندننبود.تا كغشمرا بهيابكشممادرمبايك لقمهبزرگگبددست آمدو گفت :

ـبگيروبدوتانحسنشده خودترابرسون .
هنوزنصفلقمه|مدستميود كهازدرنحانهيريدمبيرون،سوزىمى آمد كهنگو . از آفتاب همخبرى نبود. بقيهلقمه|مرا توى كو مسجلد كه رسيدمدهانمرا همراك كردهبودم

فقط كفشهاى بارهيورددمدرجيدهشدهوبو.صفـهماىنمازجماعتكا
كولهترازصغ بحه مدرسهايهابود. ومريدهاى بابام دوتادوتا وسهتاسهنا

 حشمشانكه بهمن مىافتاد مى فهميدند كه لابد باز آقا نمى آي آيد . بعد دويدم طرف بازار . ازدم كبابى كــه ردمى ششدم دلم مالش





 صبحهابود. صبحهاىسردسوزدار. جلوىىدكانش يكبئ



مى رفتم وعمورا خبرمى كردم وگرنه ازناهار خبرى نبود .
 بامهاشگرفته بود و حمبك زده بودو مشتربها آثرامرامورت مى كشيدند. بيشتر عمــله هـا بــودند و كلاه نــمدى هـاشاشان زير بغل هــاشانـان بود. تهبازارارسىدوزهادلم ازبوى توىتيمجه. اينجاديگرميجسوزنداشت .گوشهايم داغشده بود . وزير









 ملج مىكرد داستان كاغذى را كه آمده بود و حر حرفى را را كه بابـام به





 نگذاشته . و نا عبايش را باره نكرد دست ازو برن برند نمىرود كهآنروز رنگگ عهو مثل گیج سفيد شده بود و هی از از آبرو

 رفت. آنروزممدرستمثلهمين امروزنمىدانمرجهاتغاقى افتادهبود كهبابام مرافرستادهبودعقب عمووداشتيم بهطرفنحانهمىرفتيمكه آن اتغاقافتاد.

در راه عمو ازم ريرسيد بابام جواز سفرث را تجدِد كردهيانه
و من نمىدانستم • مروقتبابام مىخواستـ سغرى به قم يا قزوينبكند اين عزارا داشتيم • جوازش رامىدادبهمنمىبردميهلوىعمو واو لابسـد مىبرد كميسرى و درستش مى كرد. اين بودكه باز عهو برسيد امروز


 هم مى آمد دم در منتظر نمىشد در را باز مى كــرد و يااللهى مى گَفت و يكتراست مىرفت سراغ اطاق بابام بهخانه كه رسيدِم عمو رفت بیش بابا و من ديگَرمنتظر تشدم. ـكك كله رفتم یاى سفره كه مادرم نتط يك گَوشهاث را بــراى مـن باز
 هر وقت با بابام حرفش مى شد همين طلورى بود. ناهارمرا به عجله خوردم و راه افتادم • از یشت در اطاق بابامكه مى گَنشتم فريادشبلند بود و باز همان هزنديق)" و (املحد )شُ را شنيدم . لابد به همان يــارو فحش مىداد كه كاغذ را فرستاده بود . خحلى دلم مى وخواستسرى مـم به یشت بامبزنم و يك خوردده كغترمایاصغر آقا را تماشا كنم. اماموا ابر بود و لابد كفترها رفتهبودند جا و تازه مدرسه هم دير شده بـود . يعنى ديرنشده بود اما وضـع من جورى بــود كهبايد زودتر مــىرفتم.
 كو تاه بروم مدرسه! يسر آقاى محل ! مردم چهه مى گغتند ، و اگَ بابام
 قرتى كه بيشاهنكهم شدهبودند وسوتهمبه گردنشانآويزان مى كردند

 شلوارت را كوتاه كن يابرو مكتبخونها هـرئ درست اوايلسال بود.يعنى


 بزنمبالا ود كمكنم وبعدهمكهدرر آمدمبازش كنم وبكشمبايين. ممينطور ممشد.درستاستكیشلوارمكلفتمى ششدونمى تو انستمبلدوم، و آنروزمم كه سر شرطبندى با حسن خيكى توى حوض مدرسه يريدي
 جه بود ديگر ناظم دست از سرم برداشت • بهممين علت بود كه سر سعى مى كـردم از ممه زودتر بروم مدرسه. و از همهدريرتر دردبيايم.زذنكآخر
 مى مفتند و كسى نمىديد كه با شلوارم جه حعها


 خودش عنوانى است و از لشلى،بهتر است كه لقب مبصرمانبود. در مدرسه كه رسبدمخيس عرقبودوم .ازبس دويدهوبودم.مدرسه

 اين كار رامى كردمكه شنبدم بكى كفت:

ـخدالعتتو ن كنه ـ بهبين! بح4هایمردمو به چه درد سرى انداختن. سرمرابالاكردم • زنگگندهایبود و كلاهمياهلبهشنْى به سرداشت وزير كلاه چارقد بستهبودودستههایحار قدراكردهبودتوى يخه روپوش گَثاد وبلندش. فككر كردم (ازنيكهحكاربه كارمودمداره؟؟ ؟ و دويلم توى
. مدرسه
عصر كازازمدرسه بر گَشتم خواهربزرگَمبابحهُشيرخورهاث آمده
 روزهممىتوانست بيايد وبرود.سرءـگوشىتوى كو چهَآبـمىداد وچشم آجانهار اكهدوزمىديد بدومى آمد • سرشرابايك چار قدقرمزبستهبود . لابدباز آمدهبودحمام • بحهاشى وتمىزد وحوصلهُآدم راسرمى.سـرد • و

مشهدىحسين مؤذن مسجد مىمى آملومىرفت وقليان و چاى میبرد • لإدباباممهمانداشت . ومادرم حايى مر اكدمىريـخت د'شت بهخو امرم : مى گغت :

ـميلونى ننه ؟ چجلهسرش افتاده. ححيف كه توبمروارى دوســر


كهرو آت بريزى •
ومنيادم| فتاد كهو قتى كلاساولبو دمجعدرازسرو كولهمينتوبپالا
 كردهبوديموروى حوض آنطرفترش كهوسطكاجهاىبلندميداناركِبود سنك حتىدهیله. و جه كيفىداشت!و چايِىامرابايكتكهسنگکكهورت كشیدم.

ـحالأبيايك كارديگَبكن ننه.ورشداربير دم كميسرىاززير قندات
تفنكدرش كن
ـمادر مگَايندوزهامى شهاصلاطرف كميسرىرفت؟ خدابدور ! ـخوبسنه يحر انميدى شوهرتبرهٌ؛ سه دفعه از زير قندات تغنك

درش كنهبعدهميكگو لهنباتبدهبهصاحبتغنگی. و داشتند بحث مى كردند كه ماحب تمنگَ دولت است يانحود
باسبانها كهمنحایِدوممرا هرت كشيدم و رفتمسراغ دفتر حئ تمبرم • هنوزبهصغنهبر جماريِيتِنرميلههبودمكه هـایمادرمدر آمل .
 فيشى كردم ودفترد!'ورت زدم انگگارنه انگار كهمادرمحرفیزده .

اينبارخواهرم به صدادر آمدكه :

سروروى خودتمم باللميره . تو كه حرفگوثى كن بودى اينحمامسرخانههمعزايـىشدهبود • از و قتىتوى كوچهجادرد الز مرزنهامى كشيدندبابامتصميمگرفتهبود حمامبسازد و هفتهاى هفت روز دودودمىداشتيم كهنگَو • وبديساينبود كه همٌزنهاىخانوادهمى آمدند وبدتر اينكه هيزمآوردنش بامنبود • ازته زير زمين آن سرحياط بايد دست كم دهبغلميزم مى آوردم ومىديختم هایتونحمامكه ته مطبخبود. دست كمدوروزيكبار • درستاستكهازو قتى حمامر اهافتادهبودمنازشو حمامرفتنبا بابام خلاصشددبودم كهردفعه مىداد سرمرامشل خودش از ته تيـن مىانداختّد و يوست سرم دا مى كندند. اما به اين درد سرش
 كج وكوله بود ويراز تريشه وبايدازتلمبارهيزمها بروم باريا بالا ودستهدسته از رويش بردارم وگرته داد بابام در مى آمدكهباز جــرا شاخه هارا از
.زير كشيدهاى .
سراغغميزمهاكه رفتم مرغها جيغ ودادكنان در رفتند ـ مواكيب گرفتهبود و مرغهاخهيال كردمبودند شب شده است و زود ترازمــررورز

 آوردمومذتىوررفتمشايددرشيبارم|مافايدهنداشت . اينبودكهورلكردرم ودوباهرفتم سراغهيزمها. دستهُجهارمرا كهبردم،در كوجهصصدا كرد. لابد هـُهدىحسينبودومىدفتدر را بازمى كرد. محلنگذاءشتم وهيزم مارا


نفت مىريخت . مراكهديدكفت :
 فهميد:كهلابد بابام بازنمىخو استه بره مسجد. مواداشتارينتاريك


 ونوك بنجه رادمىدفت . سلامكردموردفتم كنار ، هردو آمدندتو • روى كولصاحبمنصب دوتا قيهبود و مننمىشناختمش. يعنى جكارداشت؟ اولشب بنامنزذنسرواز ؟ صبحتاحالا توى مىافتاد. يكدفعهنمى انمجراترسنريرمداشت ـ المارالانتاريكبودونديدند rV

كهمن ترسيدهام . نكند بازمشغلى براىجوازعمامه باباميداشدهباشد ؟ شايدبهممينعلتنهامروزظهر مسجدرفتنه مغرب ؟ دررا همانطور باز گگذاشتم ودويدمتو بهمادرمخبردادم • حادرشراكشيّبدسرشو آمدمدرالان

 سدخترمادست شماسيرده. منميرم خدمتحاجـاجى آقا



 همه دوركرسىنشسته بودند • عموبغلدستبابام و آنهاى دبغرهر هر كدام زير يكبايه . جايى راكه مى گذاشتم صاحب منصب داشت به لغظ قلم

حرفمىزد:

 شنيده بودم ! مادرم كهسوادشرا نداشت ـ ا اگر بابام حالشّرسرجابـر




بروم بينم ديگراينزنكهكيست .

مادرمبايين كرسىنشستهبودو اورا فرستادهبردبالا.سرجاىخودش.
 صفـنشسته نمازجماعت ايستادمباثد ـ ـ يكبوى مخصوصى توى اطاق بودكه اولنفهميدم . امايك مرتبه يادما فتاد . شبيه بويى بودكــــه معلم
 لبمايشقرمزبودو كنار كرسىنشستهبـود ولبهُ لحــاف راروى بامايش كشيدهبيد. من كه ازدر واردشدم داشت مى گفت :
_خانوم|مروزمزاجش كار كرده؟

نباتداغش بدم شايد افاقهكنه. اما انگارنهانگار .

زنيكه سرشدا انداخت زير و گفت:ـ اختيار دازيـن مـن درس
-ميخونم

- جه درسى ؟

ــــرسقابلگى .
سرش داتكانداد وخنديد. مادرم رو كردبهخوامورم و وتفت:
 تامن برم واسهشونحايِى بيارم و بلند شدرفتّبيرون . من دفترجه تمبرم را ازطاقجه برداشتم

 مامىهاىبابام سفيدبود ومنوز


داشت از يشت در اطاق بابام برمى گـت . گغتْم: _شماكهاومده بودين حايىى ببرين واسةميمّون! _غلطزيادىنكن، ذليلشده!
ورفتمتوى اطاقبابام. جايى مى





 قيصرروم نطق مى كرد • حوصلهاشرانداشاشتم • حوصلهايندامرامنداشتم












درگرفتمنشستم • بدتماشاىمردم • ديدنى تـريـنـجیيزها بسود • صـداى (اخخودخدال) ازتؤكو حهمى آمد كهلابدمثلهرشبيواشيو اشقدمبرمىداشت وعصايش روىزمينمىسريد وسرش بهآسمانبود وبـه جاى هــردعا و استغاثهديگگرى مرتب مى گفت (رياخودخداه) وهمين جور یشت سرهـم . و كشيده.لبوبىمماملد وردشد.توىلاو كشجيزىيجدانبود.امااودادشرا میزد. يكزن جادرنمازىسرشرا ازدرخانه روبروبى در آورد ونگاهى توى كوچهانداخت وخوبكه هردوطرفرايايِدوويدبيرون وبل ورفت سهتاخانه Tنطرفتر- دررا هلداد كهبرودتو امادربستا بود. همينجور كه تندتندرمیزددّزشرا اينرُر آنورمى گَرداند . شآبَتدربازشدوداشت مىتيهدتو كه بكمرتبهشنيدم: ـهوب! گَرفتمس •
ابوا اظخلبود • سرمرابر گرداندم • داشتتوىدممتش دنبالجيزى مى گیشت ومى كفت : _آبیدرسوخته !انوبگِرتآوردم. مرغومسما . هو اتاريكتاريكبود ونورحرا غكوچهرمقىنداشت ومننمىدأنم در آنتاريكى چطور چشمسمگسمهارامیديد. و آنمم درين سوزسرما. شايدخيالشرامى كرد؟ ممسايِّدوتاخانه آنطرفترمابود. مدتهابودعقلش
 مى خورد.امامننديدهبودم.بهنظرمفقط ادايسرادرمى آوردوحرفشرامى زد كه (باماتِيكفسنجون قديه گنجشك . « يالانميدونىرونشجه خوشمزهاس • « اوايل|مروسيله خوبى.بودبرايخنده ويكىازبازیهاىعصرمانسربه سر او گذاشتن بود.


 دو كلمباباهاشحرفبزنم • ورفتم • وگْتم :


 گفت : ـبه! تو كجاشو ديدى ؟ من ورد مى
مى آن. صبر كن.

ودست كردتوىجيبكتبارهاش وداشتـدنبال قوطى كبريتىمى گشتكهمگسمايشراتوى آنقايممى كر: كهديدمحوصصلهاشرانداندارم.ديگر





 دخترهداشت مى گفت: _آخءصيغهيعنى_جه آفاجون؟
وصاحب منصبگفت : ـ همشت واسه دوساعته دختر جـون .
ممينقدر كهباهاشبرى مهمونى ...


ابوالفضل نگذاشت باقىحرف صاحبمنصبرابشنوم • يعنىاز
جه حسرف مىزدند؟ يعنى قراربود دختر هصيغةٌ بابامبشود؟؟يرایچه؟ ...

- آها ... فهميدم

نگامىبهقوطى كبريتانداختم كهخالىبود . اما ديگر حوصله
نداشتم دستش بندازم.بر گَتْمخانه .
دربازبودودرتاريكى دالانشنيدم كهعمو،مى گفت:
_عجبخيلى يهها !عجب ! دخترنايبسرهنك ...
صداىباىمن حرفشرابريد . زنديك كهثدم ر ثيس كميسرى را
 خو اهربزرگم رفنهبود. مادرمتوىمطبخمى للكيد . و باز دود و دم حمام رادافتادهبود • خيلى خسته بودم • حتى حوصله نداشتممنتظرشام بـانم رختمرا كندم وتيدلمزير كرسى، • بوىدودته دماغمراميخاراند وتوىفكر ابو الفضل بودم وقوطى كبريتخالى اشو كشفى كه كرده بودم كه شنيدم عمو گفت : _آهاى جارى . بلا ازبغل گوشت گذشتما !نزديك بــود سر - بيرى موسرت بياريم

عمومادرمراجارى صدامى كرد. عـنزنعمو. و صداى مادرم را شنيدمكه گنت : ـايندخترهروميگى ميز عهو؟ֹخدا بدور! نوك كفشش زمين بود

- با شنهاش آسمون

و غـمو گَت :هـجارى تخته هاى روحوضى را نمى ذاريـن ؟

YM

فرداصبح كهر فتم سرحوضوضوبگيرم ديدم در اطات بابام تفل
 یاشوره ريختهبود . كَله بگله و تك و توك . يكُجاى سنگگ حوض هم خونىبود • فهميدمكه لابد بازبـابام رفته سفر • هرو تت مى رفت قم يا قزوين در اطاقش راقفلمى كرد. وهرشب كهخانهنود گربه هاتلافى مرا سر ماهى هايش در مى آوردند . و قتى بر گشتم تيّى اطاق از مـادرم :رسيدم : _حاجى Tٓقاكجارفته ؟
ـنميدونمننه كلهسحررفت!عموتمى گفت مى وجايى كه مى خورديمبراى هردو ما گفت كه ديشب كفتر هــاى !: صغر آقارا كرويعدزدبرده . كهایداد وبيداد ! به دورفتم سر يشتبام
 نداشتم ! هـجهاو قاتمتلخبود كهنگو . هوا ابربود وهمانسوز تند مى آمد . لازههاهمه خالى بود وميِجصدايـى ازبامهمسايِ بلندنمى شد و فضله كفترما گلهبگله سفيدى مىزد .

خو اهرم و عنكبوت
اولبنبارففتهُيسن ديدمش. عصرىبودوشوهر خواهرمTمدمهبود

 فاصله . گوشهُبالاى درگاه ، يشتشيشه، يكتاريت و يهنتنيده بودكه همئسه گوش در گامراگر فتهبود ـ وهشتتا گو لهُ سيادو كوحكا ، آبهاينورو آنورش آويزان بود . هيوانكىمگسها . تـاشوهر خر خور امرمقند بردارد سياهىها را ازنـوشمردم • درست هشتتابود • بعنى جططور شده بود كه

 كهمادرمندبده باشدش • بـاهمهو سواسى كه دررفتورووب داشت. اين
 بكننكنهاىبابامم كه سرجايس بودبارفت وآمدها
 تختتوىخانثمامىى آ مد . شوهرشازخحانُٔ خودشان'ورددبود . تختَرا Y

گذاشتهبوديم كنار ينجردوخو امرممدامرويشّخو ابيددبو د. يعنى نخوا ابيده بود • افنادهبود • اول هاخودشرا بهگمانملـوس مى كرد • چوذگاهم توىحياطهم قدممىزد. تاسرحوضمهمىرفت كهدست ورو آببِكثل . ولى تاشوهرش درمىزدمىدويدمىخو ابيد. يعنىتْمىدويد. تندىمىرنت ودراز مى كشيل • وحــالا ديگگ, يكتماه بود كه زمين گیرشده بود. يعنى


- عجببويىمىداد

مينى_حاىرا كهبر گرداندمرفتمخطط كشمرا ازروىطبقهبندى كتابهان
 رسيدم • يلكاِراگذاشتم لبَتختت ويــكدست بهديوار ، وداشتمبادست ديگرم خططكش رااز يهنابسرای بساطعنكبوت تشانهمى گرفتم كه فرياد شو هرخو امرم در آمل :

- بيرمرد 6 مگهنمىدونى همءّاستخوناش دردمى كند؟
 T Tانِهاشكستنى نیست و آزارى بهخواهرم نمىرسانم • بااينـحالهيزى نگغتمونگاهىبه خو اهرم انداختمركــه دردتوى مورتش بود . خودش چیزینگغتتفهط حشمهايش رابست وگردنش راكشيدو يرهمایدماعش بازشد . ویيشانيشهراز هروكشمد .كهمن خحجالت كشيدم. و آملمهاين.

خططكش توىدستم سنگينىمى كرد كه صداى خودمزاشنيدم :

- Tـخهمى خمو استم اين كثافتوبكشم

خو اهومجشمهايش راباز كرد وهرسيد : -
-خراندارهخواهر . مادر مى گیعنكبوتشگون نداره. بعدشميگه نمىبينىجندتا از مگگاروگر فته ؟










 گذاشتَونهبرداشتو گفت :
-ـيرمردجرت مىزدى؟




برداشتمو گغتم :
_خانئخودش كدومگورىبود ؟ اينكثافت خودشوتو خونئماجا
كرده .

ـعباسجون • منمممبن كار راكردم •
 خودشراباعنكبوتمقايسهمىكرد؟- و هدخه كهاينسؤ الرا ازخودم كردم فهميدم كهداردبهشوهرشسركو فتمىزند. اينبودكه ديدمديگر جاىن نيست.استكانخالِدا ازجلوىشوهرشبرداشتمو آمدمبرون. بعدهمقليان برايسبردموديدم كهخو اهرمرا رامكردهبودوداشتگَمونرمبرايشققصُ حاج آقايىدا مى گَت كههمسايهشان است وتاز گیهاعضو اطاتتجارت شدهو بابلدمر روز كــراوات ببنددوحون خودش بــلدنيست هربروز كلةُ سحرفرستادهبود دنبال او كهبرود كراواتش راببندووبعد صبيحانهآورده بودهاندو حالاديگر خداساخته و كارهر روزاودر آمده واگَززنش نيست كه صبحانهاشُ را درست كند وازين حرفها . . . كه ديدم حو صلهاشرا ندارم. ازين قصههاى بيهزمهميشهداشت. بهنظرماين قصهها رامىساخت كهسرخحو امرקراگرم كند . آخرعادتشان شدهبـود . اولحرف وسخنو دعوا داشتندو بعد آشتى مى كردند ويكدوساعتى بَج پِع بود. بعلشوهر
 امانهبابام، نهمادرم هيحكدام به اورونشاننمىدادند. يامن دررابرويش بازمى كردم یاخحواهر كوچكم • وخدمت ممكهبا منبود • وهردوزهم ازهمين قصهها... اينبود كه گغتم برومیى كارم. ازدر كه مى آمدمبيرون دردلمخطط ونشانى براى عنكبوت كشيدم (ا يلرسوختهُكثافت! برودعابه

جانخحو اهرمكن !") ودفتمسراغ درسم • همانروزها|متحان حسابسداشتيم .كه منحیزیازثُسرمنمىشد.

به.خصوص كه بامعلم حساب هم دز افتاده بودم. وثلث دوم ردمكرده بود • يعنىيك روزمن داشتم دفترهةٌ فِلمرا سر كلاس مـرتبعى كردم كهآمد دفتررابرداشت وازینجره هرتكرد بيرون. خودش تازه كلاهى

 رعايِت معلم شرعياتمان رانمى كرد كه هـر چههبود همكار خود اوبود و باعمامه مى آمد ملرسه وتوى كلاس هم كه مى آمل عمامهاش سرشابود. اماهمحهكه بشتميزز مىنشـست عمامــهاشرا برمىداشت ومى گذاشت روىميز وعباشُرامم تامى كرد مى گذاشت رويش. وزنلتراكه مىزدند
 رامممى گذاشت سرشوبلندمىشل . اوايل كار خودمامم خحلىمسخرگى مى كرديم كه 》آشيـن عمامهت افتاد . « و ازين حرفها . . . امابعلديگّ كارى به كارش نداشتيم • ولــىمگر اين معلم حساب ول مى كرد ! همين جیردبدوبير اممى گفت. تاعاقبتيكروز كهادایريششانهكردن آخو ندها رادر مى آورد منبلند شدم وصان تو رويش گغتم : (امڭَه آخو ندهامال
 راهم ازبابام باد گر فته بودم .اصلاهمنمى دانستميعنىحه. مدلزنلديت و خيلى جیزهاى ديگَر • امامىدانستم كه وقتى بابام خحلى كلافه است اين حرفـها از دمنش درمى آيل . بعدازآنهم اصلاسر كلاسحساب نر فتم. خوب معلومبود ديگگر • رفوزگیى روى شاخمبود . اماخوبيش اينبود كه امتحان آخرسال نهايى بود ومدير مــلدرنههم معرفىامكرده بود . $p q$
 هایىد يگر راخوب داده إودم يامىدادم • اما اين حساب • بهخصوص مرابحهوتقسيم بهنسبت . كتابشرا كدباز می كـردم مثلاينكه بكى بیوبم


 داشتمكه اگرخخواهرم اينينك ماهـ مدامروى آنتخت نيفتاده بودتابهحال
 باشد ؟ آخر مغر مىشود تمام روزروى تختخيوابيد ؟ با آندردى كهاو


 دعابخواند؟ بآن سوادش مىتواندكتأب دعابخواند
 عنكبوتصمىدوزد ورفتّو آمدشراتماشامى كند وشكار كردنشراوتاب







منجه ؟ عنكبوت ، عنكبوت است ديگى • خـوامرم ازخبلى حيزهاى
 خانثاشبوده وهمهاشمريض بوده وبحهدار همنتشده وحجندبار همكارش



 مغس گر فتهام وبر دهام دمسوراخ مورجهما انداختهام م ـ امامروقت يكى

 داغانكردهام • اماعيب قضبه اينجاست كهمگس هاراباتار عنكبوت مم كهنجات مىدمى ديگَربه دردخور نيستند . نمىدانم حرا ـ ـ حتمأبهممين


 كهياهايش رامىجـبـم ومى گذازم بيخودى بال بزند . اماوتتى گريفتارتار عنكبوتاست مثلااينكهصدايسِبازمم خفهتر مىشود.انگار عنكبوتها دم دهـان مگسرامم مى بندند كهنتواند كمك بخوامد ـ بـر بابيخ حلقش

 كونشفروكنى كه اگرهمبيرد نتواند. اماباتار عنكبوت اينجورىنيست

مگسداردساقوسالمروىهوا مىيرد كهيكمرتبهگيرمى كندبهتارعنكبوت.

 نازكاست . خودمن ممگاهى نمى بينم. آنوقتابتابيايد دستو باكند كـه عنكبوتمثل:جل معلقرسيده. بديشاين استكــمیگسها اولقضيه را
 اين ورو آن ورمىشوند ومهيجه كهيكى از بالهانشان بادوسهتا ازباماشان گیر كردوعنكبوت رسيدآنزوَت صداشاندرمىی آيد. اگرزودترصداشاشان
 كهمگسما وقتى صداشاذدرمى آيدكه كاراز كارگذشته است. . . همينجاها بودمو كتاب صفحشُץr بود كه حس كردممادرم بالاىسرمايستاده. هميشه بى سروصدامى آمد ومىرفت.اگرحواستجمعنبودمىتوانستىبهگويع

مميئهمهوجاى خانهسـت .
_ننه . حكارمى كنى ؟
ــدرس حاضرمى كنم . اينحساب لعنتى ممبدرمارو در آورد . ـ نغوننه . عيبه . خدا سايه شو از سرت الـم نكنه . مرجه رو
 ديرمىشه .

كتابـراانداختم روىطبفه بندى كتابها وراها فتادم. داشتمكفشمرا
مى ميوشبدم كهمادرم گفت :
ـننهيك كارىازت بخوام، براممى كنى.؟

من فقطنگاهش كردم . مادرم رويشُ رابر گرداند ورفتبه طرف طاقجهنتالامبارا روشن كند. بامناين جوريها حرف نمىزد • مندرخانه يابايدكارى رامى كردميا نمى كردم • مؤ الو ترديد دركارنبود • درست است كهگامىنكو نال مى كردم. امابيشترازاردمای باريام
 مادرم كبريت راكهكشيدوجراغراروشن كردولو لولهاش را كهمى گذاشت كغت :

ـ فردا ظهر كه برمى گردى سرراهتيك نوكبا مىزى دردكون اوساصغر ريختهگر، يكسشتسرببهت ميلده مى آرىنخونه . . . ديدم كهاشكتوىجشمهايش بود . گفتم :
_ آخعمادر ، منفردا|منحان د'رم

واسهُخاطرخوامرت مى گم .
ـ خو امرم ؟
_آرهنه. مگینمىبينى جهدردىمىبره ؟
_آخهسربجه دخلى بهناخوشى


- معطلنشى

كهيكمر تبهنالئخوامرم ازاطاف بالابلندشد.از آنناله ماكهـ آدمرا
 مى كشيد. اينبود كهديگگر بايىمادرم وسربنتشدم وراه افتادم • ازدر كه or

بيرونمىرفتمباشاگرد دواخحانـه روبرو شدم كهمر روز غروب مى آمد به . خواهرم Tآميول بزند
 گمانمگندشُرا در آورده بـودم • بآ آنمرابحه و تقسيم بهنسبت . سؤ ال

 فلانقدر آبكبخورد وتعداد قاطرهاو ازينمزخر فات . . . ومهمتر اينكه خــود (آبشخخور) رانمىدانستم يعنىحیه . بهنظرم ممه مان كثافتكارى كرديم . اين بود كه سرزاه ز>حال دعو اكردن بابجهماى غريبهرا داشنم نهحوصلهٔ ناخنك زدن بهبساط ميوهفروش سرنخيابــانرا كهتازه انگور ياقوتى نوبرانه آورده بود ـ گذشنه ازينكه ر'ممردابايد عوض مى مى كردم.
 تازهدست كشبده بودند و داشتند بادوى دكان رامى فرستادند سراغ نان وماستو كباب. براى ناهار. سلام كردم واز روىدديف قالبها ردشدم ور فتم بهطرف استاداصغر • مىشناختمس. يكىاز مريدهاى بابام بود. نهروضهاش ترك مىشدنه مسجلش . اصلاشبهاى روضه مأمور سماور بود • توىمنقل حنان ككهاى براى قوريها مىبست كه آدم حظمى كرد. گَ آتش ، عين گَلانار . واگر بگگويى يـكـذره بويادود ! ابداً ! جنس دكانشهم بابگنران روزانءُخانه مانبودكه مثلعطاروبقالو فصانببابام هرروزمرا بفرستدسراغش ، بهنسيه آوردن وگـامىبول دستى گَگفت •

حاضربودمبروم ازمعلم حساب عنر خوامى بكنمو اينيككار رانكنم • وري ولىمگر بابام سرش مىشد ؟ بـكـدا!د مىزد سـرمو اردشرا هیدواد وتا مى آملىفيشوفوش كنى كه خجالتمى كـى وازينحر فيبا. . .فريادش



راكهدادگفت :
_ظرفىحیزیبا خودت نينوزدى ؟ گغتمنه . اين بود كهيكى ازشاگردرها راصداكردكه رفت ازتوى يستويك سطل حلبىنصغه آورد • دستهاش سيمى بود • خوداستاداصغر بايكبيل دسنهكوتاه زد زيرتلنبار خرده فلزى كه گوشهُ دكان ريختهبودو همينجور كه او سطل رايـرمى كردمن متوجـه رديف قانب ماى وسط دلم دكان بودمكه برف حكهماى فلزى روى ماسهُآنها خيلى نوبود واط
 مىسوزاندودهن راگسمى كرد. سطل كهيرشد استاداصغربرش داشتر

داددسـتمن و گفت :
ـبـهسلامت. يا .تباشه سطلو بر گرد دانى .
ومنسطلرا همينجورى گرفتم • بیهوا . كهيك مرتبهسطل افتاد. منجه مىدانستم آنقدز سنگیِن است. و كعبسطل خوردرروى بنجهُّاى
 ومنمמجه كلافه شدمكاگاگر سرزنكُ تعطيل مـدرسهبود دكو يوزشانرا خرد كردهبودم. استاداصغرسطلرابرداشتوخرده فلزهارادْمرتبهتويش

ريختَو گذاشتشددم چاىمنو گفت :
ـ عيبى كه نكردى ؟ اينو مـى گن سرب • مواظب باش بابا .
سنگْنه
ومناز زورخحجالت خحدا حافظى نكردد راهافتادم • وراستى جه

 جدههداش مشديهاتوىميدان اعدام سرش شرط مى بستند وزور مىزدرند
 مى شد عين كندة درخخت. وگَرمبازوها عينيك مشت زيـر ريوست ـ يك


 خرددسربهاوسطلرا دودستىبرداشتم • وراهافتادم • سطلميان دوباوبه

 تازهمى كردم واتگشتمايم راكهازباريكى سيْددستؤسطل داشتمى بريد مى ماليدم وبه سمت خانهمىرفتم • ولى هيحكدام انينهامهم نبود . ممئ راهتنها فكرم اينبودكه چهرا بطهاى هست ميناينهمه سربو ناخوشى

 كسىاز منجيزى نیرسيد . همجه كه سلامكردم سطلرا دا دادند دستمكه

آنافتضاحبار آمل . لابد مادرمبهينرمگفتهبود.وبدرمقبلازينكه برودقم، ديشب يا ممان روز صبح وقت نماز به استاد اصغر سبرده بود و ممها كارها روبهراه شدهبود . . . اينهارا مىفـهميدم وهمين:بود كه صدار در در
 هاىريخته گرى گندش رادرنياورده بودم ، مىشدقضيه رانديدهگرفت.
 بودم كه گو لئ تفنكازسرباست.




 خواهرم . كه يك مرتبه يادم افتاد . بسله . خودشاس است . اششلب داخ مى سالن . . . شلـبـداخ مى سالن . . . " « اينرا بريروزكه صنمبر ازدر
 حالامى فهميدم . صنمبر زنكئ لدسى بود ـ گدامانند ـ كهمفتهاى يك

 مى آمدمىريختآنتو. عيبش اينبودكهـآب دمانس بدجورى مىرفت
 سادهترينمطالب رابهصورت معمادر مى آورد. جون هيِيِيك ازحروف $\Delta V$

رادرست ادانمى كرد • دمنشيكورى بـودو مدام مراز آب بودواصلا
 حسابى تلخشد . حتى صنمبر بدانـدكه توى تمانئ ماجهنبر است ومن ندانم • اين بود كه به اداى بدرى ـ باشارت و شُورت ـ وارد خار خانه شدموسطلسربب راممانكنارحوضدرد تى زدر زدم زمبن. و كتم رادر آوردم
 تير كشبد،بعدداغشد وممينجور كه توى آبخخنك مىماليدمش داشت


 . بودوورمكرده بود • ودستكه مى ماليدى مىسونحت _خدامر گمبده. حهبلايىسر خودت آوريى

اينيهــتـت سرب. ؟

مادرمنشـتـلب _ننه. تو كهكولى نودى • ايناداهامال دختراس • خـبال كردى
_آخهمنمىخامبدونم اينهمهسرببهجه دردىمى خور ؟ ؟
 حالاباشو. ناهارت يخ مى كنه .
 كهجششش برازاشك|ست . اصلادميشسهممين جورى بود كه نى شدبا

مادر دعوا كرد يا از دستش عصبانىشد. ايزبودكه جودابم دابوشيدم
 خالئمادرمبودبادوتازخخو اهربزركهام. وزنديگرى كهمننمىشناختمش، همةا|بزارصوزتشبإيينافتادهبود.جانهونوك لبهاش وزيرجشمهاش ولبهامم • سلامكردم ونشستم. بشقابمهيدابود كه يرويبمان ترازهرروزاست. عدسيلو باكشمش وخرمُ • وحهتديگىى ! كشمشهاتو:ش سرختهيايف كرده و روغنجكان. حتماًهيچكسبهتراز مادرمتهديكرستنمى كرد • ومن سرمبه خوردن گرم بودكه شنيدم :

-


 سرداكهبهوحشتبلندكردممادرم داشتـبهزن ناشناس
 برگردانيده باشدگفت :
 كهمز ديگر طاقت نياوردم • دويدم بالا.سراغخخوامرم كهر روى تختتشسستهبودوداشتآبجو جهاشراقاشققاشقمى خورد. ونگامشُبه عنكبوت گوشأدر گًامبود. نسستمباىتختشو ممانجور كهمقهقمى كردم فريادم دز آمد : - حهـبلايى مى خوان سرت بيارن خواهر؟ مننـىذادم خواهر، $\Delta 9$

كهمادرم رسيد ، دستشروى سرمبود كه گفت :
 مگڭنه دختر جون ؟
كه خوامرم قاشفرا انداخت توىسبنى وفريادكشيد :
_ خدايا خرامر گگ منو نمىرسونى ! ؟ جرا ؟

 (ابوكك جونس) باحسنلش دعوام شد. وحنان باكلهام زدم توى سينهاش كه كلهاش از عقب خورد بهكاج مدرسه . وتآآملم دربروم كــه دبدر

 رساند وبس گردنم راگرفت :
ـ كهـحالا فلدرم شدى بدرسو ـمر گهىدلت مى
ــدديدرسونتأير رو !




 داشت . زممين بسبود . واصلابديش اينبودكه مدير مدرسه عصرها

نمى آمديازودتر اززنكآخر مىرفت. يكدم بهنظرمرسيدكهتفييندازم توىصورت معلمحساب • بالایسيامى كه رنگى نبوت ـ اماديديم جلوى
 كوتامرامم باحفصاى كه بهشمىزدم فراموش كرده بود . اينبودكه دو

 بستهبو دشنيدم بامهتحیى بیحى كردندر بعدصدایباىمعلمحسابراشنيدمكه دورشدوبعدناظمگفت: -جراحسنوزدى؟
 -جهارزدیای ؟

 ايسبودكسكوت كردم. وناظمگتّ: ـميومدىبه منمى گفتى يسر !
وباتشلد مى گفت . نهمثل اولكه نرمبود • ومنممجنان ساكت
-ايستادهبودم
ـتوديگربزرك شدهاى يسر • بايدبد ونى كه باععلماين جوررفتار نمى كنن. حالايكساعتتوتيفتّمى كنم تاخودتو اصلا حكنى دفعئديگر مىدم اخراجت
 همان وقتك بسگردنمن مى سوخت يكى يكى آمنه بودند وازيشت

معلمحساب وناظمدمشان رالای باگذاشتهبودند وزدهبودند به چالك.اين بود كهغيالم راحت بود.بعدناظمباهمانشارتوشُرت، فراشهانر اصدا كردومراسهرد دستش كه: (ايكساعتحبسش مى كنى • شبـ جمعهش كه خرابششدويگهزبوندرازىنمى كنه.) تر كهرادادوستشورفت. فراشهان درمدرسهرا كه بشتناظمبست آمدتر كهراداد دستسن كه :

ـ ــذارشدوميز ناظموبيا كلاسدوم امدر
بدور فتموتر كه راگذ:شتمو رفتمسراغخكلاسدوم.فراشمانداشت نيـكتمارابهزوربلندمى كرد ومى گذاشتَروى ميزماتا كفـاتاقر اجارو كند . رفتم كـكش . نمىدانم جقدر طول كشيدكــه در آن جاسرو ته تيمكتمارامى گرفتيمومى گذاشتيمروىميزها. تاهمُّكلاس هابرایى آمادهشد. گفتم :

نگامى بهمن كردو گفت :
ـنهبابا . فردا جمعهس • ديگّهاره ديرت مىشه .مىترسم حاج
آتارعواكنه . بدودستروبشُورتابيام دروريشتت بيندم
ومندويدم بهطرف حوض. بهش نگغفتمكه بابامهمان روزصبح رفتهقم . بابام رامى شناخت. اما فقط شبهاى احياي. ماهرمضانمى Tمد مسجد . و منجه خودم خدمت مى كردم حهنمى كردم بهش حسابىمى رسيدم • هايسى دستبهدست، زولبيا و باميءُ نذرى، خرما ياشكرينير •

 كهتمام شلدمدر آمد سراغمو كشيدم يك كنارى و گفت :

ـالبنهحاجآقا خودش بهتر مىدونه. اماحيفه كهو اقامه بگى. اين
كاربجهبقالاست
ورادافتاد كهبرود. منيكتخردهفكر كردم.بعدديدمرداستمى گويد.
اينبودكهدويدم دنبالش ويرسينم

- ر'سى مشهدى يحبىیه ربطى هستبيناسمتووشباحيا ؟


مدرسهنمى شدم.برو ازحاج آقبَبرس.
 بابام خيال مى كرد ملرسههابجه را بيدين بارمى آرند ـ م منلب حوض





ازدرمدرس/كه بيرونمى آمدم مشهدییحبى گفت :

ديدنآَايون رونداره. ازقولمنمسلام برسون .

خانهك كدسيدم ديگرغروب شدهبود. درخانهسستهبود ـ يعنىبابام
 گرفتمكه:
_گیسك ! جرا انقدر دبر كردى ؟ _خدايا! مادر، بازاينعباس ذلِلشده اومد . gr

وخانهعجب سوتو كوربود • هميشهغروبهااينجور بود. ازدر وديوارمعلوم بود كهبابام Tآنوقت روز رفتهمسجل . اما ایِنبار كه مسجل نر فتهبود. رفتهبودقم. وقتىبابام خانهبود اگگر امرو نيّيى همنداشتو كسى
 داد. انگَرمواى خانه سنگینبود. همهحیِز !واش بودو سرجای خودش بودو هيِجحيزرا نمى شدبه همبزنى • و آنوقت مگرمن جرأت مى كردم سربهس خو امر كو جكאم بگخذازم ! اماحالاكه اونبو: . . . يكك كله رفتم آشیزخانه
ـ سالم مادر؛ شامحی ... كهحشممبهخالهُ مادرم|قتاد كه نشسته بودوداشتيكت وسنگینو بيقواره رایاك مى كرد • راستش خجالت كشيدم. مادرمروى حهار یائكو تاهش،،یاى|جاق، نشسته بودوجوابب سلامم راكهدادسرش

 سرب راتشخْيص دادم. شعلههاى ريزو بىدود و كو تاه اجات روىور ته زمحتتو يست وبلندو كج و كـلهُ سرب، هر كدام انگًار بدل بهجرقهاى مىشل • ومنيكمرتبه ياد خو اهرم !فتادم. ودويدمبالا . درتاريكروشن دم غروب خحواهرم دراز به دراز خوابيله بود و یتو تازير جانهاش بود وحشمهاشبستهبود وشوهرشبالایسرشنشیتهبودومرشرادردستهايش گرفتهبود ويشتش تكان مىخورد. بهصداى ياى منسـش را كهبرداشت ديلم صورتش خحسِ است . يكىدو بارسوش را تكان داد ودر جواب سلامم گفت :

ـعباس جون . دارن خوامرتواز دست مامىگيرن • . . وزارزد.عينزارزدنْير مردها،هاى منبر .كهديدمطاقتشرا ندارم. دويدم آمدمبايين : _مادر ، T آخه جه بلايى سرخوامرم آوردبن؟ آخاصنمبر بدونه ومنندونم ؟ . . . ومثلاينكه بازگريهامگرفته بود. يعنى هيجِيادم نيست. اينراهم از رفتارى كه خخلهٔ مادرمبامامكرد مى گويم • دست گـذاشت روى سرم
_قباحتداره بسر:جون. توديگه حالابزرك شدهاى-آدم بامادرش
كهاينجورحرف نمىزنه.
وبعلدستمراگرفتوازمطبخّآوردبيرونودرگّوشمگفت كهبروم

 كى كروم و كى برگردم. اماحارهاى نبود. يك كلهرفتم. توى راهممهاث


 داشت بردشاه عبدالیظيم وعصر كه با مم بر گشتيم خانئ خودمان ، خحانه هيهنان سوت وكوربودوهيجكس خانه نبود. - جزنهو اهر كوهجموبيكى

 90
 بودوانگار نهانگار • جنان غيظم گرفتكهگیوهام را در آوردم ويرت كردم به سمتش • وجنان زدمكه شيشهُ بالالىدر شكست .

شوهر امويكّايى
(》 ... ود










 كلويم را مىسوزاند ـ هرجه مم خودش اصرار مى كرد كه باماش مـ مـ 9Y

بياله بشـوم فايده نداشت . اما آبستن كه شدم بهامرار آبجو بخوردم مىداد . كه براى شيرت خوب است . اهـا ويسكى ميحوقت . تــا







 اصلا" مغردمىشود باوركرد ؟ ابنهمه جوان درس دونوانده توى مملكت






 شده و بـانزده روز است كه آمده . شوهرش را را تلگُرافى احضـار كرده'ند كه بيا شدهاهى نمايندة مجلس . صاحب خار خانه مرا خبر كردهبود



 روزى يك خروار ظرف مىشسته . آنوقت مىدانيد چه مى گفت ؟؟ مى گفت : ما Tمديم تمدن برای شما آورديمّ و كار كردن با حراغ گاز را را ما يادتان داديم و ماشين رختشويى را ... و ازين حرفيا . از از دستهان
 زده . و آنوقت اين افادهما ! دختر يك گاوحر


 گفت كه اگر تمدن اينهاست كه شما مى گويبد ارزانى ممان (پكمانى"، كه خود سر كار را هم دنبال ماشِين رختشُويى مى فرستد براى مابهعنوان
 ناجار من برايش ترجمه كردم . آنوقت بهجاىاينّكه جواب آن مردكه
 كه شوهرت طلاقت داده . به همـن صراحت . يعنى من ري برای اينكه تندى حرف آن مردكه را جبرانكردهباشم و دختره را از تنهايى در در ار آوردد باشم سر دلم را باز كردم و برايش گغنم كه امريكا بودهام وشوهر امريكايى داشتهام و طالق گرفتهام . و آمدهام . و بعد كه برايش گغتم شوهرم جكاره بید و به اين علت ازش طلاق تَرفتم ، مى دانيد جه
 خانواده اش دست به سرت كرده اند كه ارئش "به بجه اتْنرسد . يا 99

لايد بداخلاق بودهاى و ازين حرفها ـ اصلا انگار نه انگار كه تازه إز





 وجه شور ! مال كجا است؟ ؟ ... لِيقوان ؟ كجاباشد ؟ ؟ .. . نمىشناسم . هلندى ودانمار كـى را مىشناسم • اما اين بكىدا ... اصــال دوست
 تو كلوب امريكايىما باهاش 'شثن' 'يدم. يكسالبود مىرفتم كلاس زبان.






 كرد بهبك نمايشگاه نقاشى • بهكلوب تازءٔ عباس آباد . ازينماكه سر
 آدم وبكقدح مى گذارند روى سرش يا دوتا لكئ قهو دای"وسط دو متر


بعدهم باماشين خودش برمانگرداند خانه. وباجه آدایى • در ماشينرا



 روز شكر گذارى ديـگر • هـمان روزى كه امريكايىها كلك آخـرين سرخ يوستهارا كندند . بإا البته كه اجازه داد . وحرا ندهـ كلاس كه من كسىرا نداشتم براى تمرين زبان . زبان راهــم تاتمرين نكنى فايده ندارد. بعدمم قرارگذاشته بو ديم كه منبهُ فارسى




 بود . اماحتى آن شبمم اصرار كرد آبجو نخــوردم . مشلاينكه از همينمم خوشش آمد . جون وقتى برمگرداند و رساند نحــانه . بهماما
 كردم.آخر حالادبگگر شده بودم يكبا مترجم. همين جوريها هشتمانه بامم بوديم . بامم سدكرج رفتهم قايقرانى ، سينما رفتيم • موزهرفتيم• بازار رفتبم • شميران وشاه عبدالعظيم رفتيم ، وخيلى جا جانهاى ديگر كه اگر اونبود منبهعمرم نمىديدم. تاشب » (گريسمس) دعوتمانكرد خانه اش.ديگرشب „كريسمس" راكه مىشنانسيد .بارٍا ومامامم بودند .فقرهم VI

بود . نمى شناسيد ؟ اسم برادرم است ديگر . فريدون . دوتا بوقلمون بخته از خود (لوس آنجلس) برايش ورستاده بودند ... اوا ! بسشدا




 قربان دستتان . يكتهگيلاس ديگر از آن ويسكى. مثل اينكه امريكايى

 آره . همانشب ازم خواستگارى كرد ـ رسماً وسرميز شام . حالا خود منمم مترجمم. جالب نيست؟ ميجكس تاحالااينجورى شومرنكريرده. اول برقلمون رابريد وگذاشت تو بشعقابهامان. بعـدشاميانى باز كردكه






 و مادرش هم لوس آنجلس مستند وكارى بهاكار او ندارند و ازينحر ار ارينها.


باشْدخترجان ، هز ار تا يكى دخترها زن امريكايسى نمىشوند .
شوخى كهنيست . يعنىنمىتوانند. اين گْتهاش هنوز توى اماتوخودتمىدانى. تويىى كهبايدباشوهرتزتدگى كنى. اما ازشيكهفته مهلتتبخو اه تافكرهايترابكنى • ممين كارراهم كرديָ. البتهازهماناول كارتمامبود. تمامفاميلمىدانستند . دوسهبارمم دعوت ومهمانى و ازين جورمراسم • وحه حسادتها • وحه دختر برح يارو كشيدنها . . سرهمين قضيهتمامدخترخالهما ودخترعمو هام ازمقهر كردند. بابیراستمى گیفت. شو خحى كهنبود.ممةٔدخترها آرزوشرامى كردند.ولىياروازمنخو استگارى كردهبود. واصالمعنىداشت كه منفدا كارى كتم ويك دخترديگرراجاى



 اينحرفهنى كلثو منتهاى.اصاسر عقدمانمرنيامد. ياشدرفتمشهـد كهنباشد. اما خود من قند تودلم آبـمى كردند. محضردار شناسخبر كردهبوديم. همهُ فـاميل بودند ويك عده آمريكليه . و هیه عكسما از سفرئ ععد . يكى از دوستهاىشوهرم فيلم هم ورداشت . اما امان ازبنا!مريكايىما!
 بعنى من حالا عروسم . اما مگرسرشان میشد ؟ قند را چحرا الينجورى مىسايند ؟ كه روى نان چه نوشته ؟ كه اسفند را از كجا مى آررند ؟... اما هر جورى بودگذشت . توىهمانمجلس عفد دو تا ازنمكردههاى فاميل را به عنوان راننده برایادار ههاشاناستخدام كردند . صل هزارتومن مم مهر كرد. كلمهُ لاالاه الاالله رامم همان باى سقرة عقد كفت . وبه چه زحتمى ! و چحه خحنددها كـهبه 》 لاالاه .. ") $V r$






















 بود. بى رودرواسى آمدكمكم • ودرسنش كـــرديم ورختنه را ريختبم

 وهمين توىواش:گتتن كارمى گيرد . واينكه خدا عالم است توى كــرهـيه






 جورى كه دختره خودش باشد ورفت سراغ بونه و و بطر ويسكىرادر
 همين جوردردل .. ازو كه ابن نامزدسومش است كه همين جوريها از




 نبودهام يا دخترسرراهى ويتبَ خانهاى

 مىشود. بدبش اينبودكه دختره خودش راتودلمجاكرد . جگوريگور

بود و تروتميز• ومى گفت هفت سال است كه تر لوس آنجلس يادنبال

 محل كارشوهرم. آخرمن هنزز هم بـاورمنمىشد . و تابي حشم خوتم نمىديدم فايده نداشت . اول رفتيم ادارهنش • سلام وعليك واينكه جه

 برای ماه عسل توش مى سازند . وهمه حیزبانقشه . و ابعاد واندازهها و
 داريد ر چارجهانى كه بايد روش كشيد وجه تشريفاتى. و كالسكهاى كه


 خرج بدهند و هر كدام خودشـان را جاى كدام يكى از اقوام بدانـد
 مى شنويد . گلهبه گله هم توى ادارهشان دفترجههیىتبليغاتى گَذاشته بود وكبريت و دستمال كاغذى . باعكس و تغصيلات روشان چابت شده ز


 تهيه كنيد كه بنجاه درصد. ارزانتراست واينِكد قسطى هم مى،دهيم .... و من راستى كه دلم داشت مىتر كيد . اصال باورم نمىشد كه شومـر

اينكاره باشد . آخـر كَفته بود حقو قدان .(لايره) ! عينا . دست آخـر
 بو ببرند. كه بله ايشان خواهر اوشاناند واند واز لوس آنجلس آمدهاند و

 ومن تاوقتىازيشت رديف شهشادها نديدمش باورمنشد. دستهايشرازده بود بالا ولباس كارتنش بود وحمن را متر مى كرد. و جهار گوشهاش
 - محل را سوراخ مى كرد ومىرفت سراغ يهلويى. آنوقت دو نفرسياه ورد يوست مى آمدنداولجمن روى زمينراقالبىدرمى آوردند ومى گَذاشتند توى يك كاميون كوحك و بعد شوهرم برمى گشت و ازنو زمين را بـا كلنگَ سوراخ مى كـرد و آن دو تـا سياه خاكش را ور مى آوردند و مىريختند توىبك كاميونديگر. و ممين جور شوهرم مىرفت پايينو مى آمدبالا. وبعديكىاز آندوتا سياه. امامرسهتالباسهايشانعينهمديگر
 بشود و بريزد روى حمن اطرافـ وما وما دو تا همبن جور توى مــاشين نشسته بوديــم ونيمساعت تمام ازلاى شمشادهـالى كن'ر خـيابان تمـاشا مى كرديم وزارزار گريه مى كرديم. وازبغل ماشبن ما ممين جيرد كاميون رد مىشد كــه يا خاك و خمن مـىبرد بيرون يا صندوق هاى تازه را مى آورد كه رديف مى جیيدند روى جمن به انتظار ابنڭك گود برداريها تمام بشود. همان روزهايى بود كه سربازها را از ويتنام مى آوردند . دسته دسته. روزى دويست سيصد تا. وعجب شلو غ بود سرشان. غير VV

از دستهُ شوهرم -ـ ده دوازدد دستهٌ ديگَر هم كار مى كردند. هردستهاى يك سمت بارك. و عجب يار كى ! اسمس (آرلبنگتـونه است • بايد شنيده باشيد. يِك بايتخت امريكاست ويِـك آرلِنگتون. درتمــام دنبا مشهود است. اصلا يك امريكا است ويسلك آرلبنگتون. يعنى اينها را همان روز دختره برايم گفت. كه از زمـان جنگتهــاى استمالال اينها مشهورشده . ( كندى)ه هم مدانجاست . كه مردم میىوند تماشا . گَارد احترام مم دارد كه با حه تشريِاتى عوض مىشود• سر تاسر چمن است وتَه ماهوراست ودور تا دور مرتكهحمن درخت كارى وشـشاء كارى
 ها اينّجا وسرگَـردها تو آن فسمت وسربازهاى ساده اينطرف • دختره
 شها يك هيزى مىشنويد • مى كَت تمام كوشش ماامويكايها بـه ابن آرلِنگگتون ختم مىشود... كه چهـ دل يرى داشت! هغت سال انتظار و سه تا نامزد از دست رفته . ! ا جاى آن دو تا را هــم نشانم داد وججـاى » من هيَ حوصلهُ تماشا نداشتم • نــاهارهم بيرون خورديم • بعدث مم رفتيم سينهاكه دخترم هى عرزدواصهل نفهميدم چهـ گذشت . وحهاربعد ازظهر مرارساند درخانه ورفت . بليط دوسره باتحفيف گــر فته بود و مجبور بود همانروز بر گردد • ومىدانبدآخرين حرفى كه زد چه بود؟ گغت ازبستوجنگ؛ با امن عوالم سرو كارداشتهاند عالممامافراموششان شده .... و شومرم غروب كه از كار بــرگَت قضيه را بــاهاشدرميان گذاشتم • يعنى دختره كه ر فت منممين جور توفككربودم يا بادوست و

آشناهاى ايرانيم تلفنى مشورت مى كردم . اول يِاد آن روزى افتادمكه


 تهران را زمى شناختم • و آنروز مم من كه بلد نبودم • شوفر ادارده




 براى قرزدن . كه جه معنى دارد ؟ مرد كهٔ بینماز آمله خخواستگارى





 كه آنروزها اصلا ازين حرفها سر در نمى آوددم. يادم است همانرين


 مىدادد • دن مم سرشام ممان روز ممين مطالب را برای مادر بزرگم

تعريف كرده بودم كه كلافه شد. وشرو عكرد به قرزدن. وبعد هممو قـع
 بك دختر بيست ساله و حالا دستشترىدست يكخو استگارامريكايى و
 اصها چگار داشتم به كار مسگر آباد ؟ خحيلى طول داشت تا مُل مــادر بزرگم به فكر اين جور جاها بيفتم • واشنگَن هم كه بودم گاهى اتفات مى|افتاد كه عصرها از كار كـه برمى گَثت قرمىزد كــه سيامها دارند كارمان را ازدستمان درمى آورند • ومن يادم است يكبار پرسِيدمیر سياهها حت وضهاوت مم دارزد؟ آخرمن تا آخرش خيال مى كردم((لايري، بعتى قاضى يا حقو قدان يا ازينجور حیزما كه با دادگسترى سرو كار دارد • بههر صورت از دركه وارد شد و ويسكىاث راكه دادم دستش يكىمم برای خحودم ريختم و نشستم روبروش و قضيه را يیش كشيدم. همةٔ فكرهام را كرده بودم ‘و همهُ مشورتما را ـ يكىى از دوستهـاي ايرانیم تو تلفن گفته بود كه معلوم است • اينها همششان اينكارهاند .و براى ممهُ بشريت ! كه بهش كَتم توهم حـالا وقت گَير آوردداى براى شعار دادن ؟ البته مىدانستم كه دتدلىداشت . تذكرهاش را لغو كرده بودند . زهحقبر گشتنداشت ونه حقماندن . وداشت تركتابعيمتمى كرد كهبشود تبعءمصر . منمبديگر جانداشت كهبهُ بگويماگر اينتجوراست هرا خودت امريكا ماندهاى ؟ يكى ديگرشان كـهـجوان خوشگًلى هم بود ومنخودم بارها آرزوكرده بودمكه كاث زنشمُدهبودم ؛ مىدانيد درجوابجچه گفت ؟گֹتـ ای بابا . بهنظرم خوشى امريكا زده زيردلت! عيناً. ومىتانِد خودشجه كارد بود ؟ هيچچكاره . فتط دوتازنامريكايى

نشاندد بودندش. نكند خيال كنيدمستمياخيال كنيد دارم وقاحتّمى كنم. يكى ازخانمها معلمبود و آن يكى مهماندار طياره . هر كداممم يكخانـه داشتند . و آن آفا يسرسهزوزتو اين خانه بود وجهار روزتو آن يكى .


 ابنجودى مىشود كه منسربيست وسهسالگیى بايددست دخترم دابگيرم
 مىزند. برش كه داشتم ديدم يكجو ان ايرانى ديگر است كه خودشرد معرفى كرد . كهبلهدوست همان جو ان است وحقوق مى خواند و فلانى بيش گفته كه براىمن مشكلى ييش آمده وحه خدمتى ازدوستم برمى آيد وازين حرفها • ازش خو امش كردم آمد سراغم • نِيمساعتى نشستمرو
 بود وشوهرم كهآمدمىدانستم حهمى خمواهم. نشّستم تاساعت دهیابهياش ويسكىخوردم وحاليش كردم كه ديگَامريكاماندنىنيستم • هر حهاصرار كرد كه از كجا فيميدهام حیيزىبروزندادم. خيالمى كرد خواهر برادرهاشيطنت كردداند . منممنهما گفتمو نهنه . هر جههم اصرار كرد كهآن شببرويمگردش ياسينما ياكلوب وقضبه را فر:احل كنيمزير بار نرفتم • حرف آخرم راكه بهشزدمردفتم تواطاق بجهامودرراازيشت جفت كردم ومثّ ديو افتادم • راستش مست مست بودم • عين حالا. و صبحشرفتيم دادگاه . وخخوشمزدقاضىبود كه مى گفت اينهم كارىاست مثلممةء كارما. وابن كه دلِل طلاق نمى شود ... بهش گَفتم :آقاىقاضى A)

 بيايد وبخويد شوهرمكه اول مطلم بود حالا اينكاره از آب در آمده يــا




 شمامم كه معلوم نيست حرا نمى آيند ... اما ... ای دلغ دلافل! !... نكند
 " ". . .

خو إِئ انار
سرديواردخمدرولاشخور نشـستهبودند. بامنقارهاى بر گشتهوسرو
 باحشُمهاى ريز وگرد وزرد رنگگ خود براه مى آنگريستند. راه خطسفيد



 جنبدة سياهر نگگ ممخون مورجهمايى در آلودگى غبار مى خزيديدندوجلو



 بگِيرند. اماهنوزبويى از آن جیيزهاى جنبنده نمى آمد.اين بود كهممجنان

Ar

نشستند ومدجָنان كهحِيزهاى جنبندهنزديك وبزرك مىشد، آنها گَردنهاى خود را با سرهاى كوحك مار ماند از تندر مى آوردند. تاجنبدمماى

 دوباره سرديوار دخمه نشست و به دومى گفت :


مىزنى ...
لاشخور دومى به شنيدن اينتويديروبالشرا كمى ازهم باز كرد.
انگار كهبخوامدشيشهاى رابجويد. و گفت:

- خيال.مى كنى اين لاشهمایيتررمعى براى آدم مى گذارند ؟آنهم


 مكورى اين بيرلاشهمارا در آوردهام ديگر چشمهاى خودم دارد از كار

 وقتكه توهنوز نبودى تا سردخمبنـنينى • امل اين شهربه خود
 كارهاى واجبتردارند. آره جانم . اما بازگلى به جمال اينها . شهرماى ديگَر كه اصاخدردخمهما را بستهاند . و آنقدر نديد بديد شدهاند كه هسان
 (بهَربه گغتند گهت درمان خاك كــردروشى" .

لاشخور اولى كه حو صلهاش سررفته بود و دمبدم سرش را بـه طرف ديوارى مىگرداندكه جنبندهماى غبار كننده يشتش گّم شده

كغت :
ـ ميجووفت درتوخير وبر كتى نبود • هرا ببين كه به باى تودارم

و گَلوله ثُد و ازسرديوار دخمه در هواجستو بان كشيد ورفت
 ازجنس دوپָادر اطرافش مىیلكيدند وبا دخمهبانماكركداشتند . چرنده كنجكاو به طرف رديف جنبندهدای بى حركّت ايستاده كوس بست وبا
 وسفيدى يوشش لاشه راكه زير بسته اناربودوبعد اوج گرفت وبـر گشت

سرديوار دخمه. نفسش كهجا آمدگغت:
 وخون جوان نصيبمان شده باشد .
لاشخود دومى گفت : ـ اينخوش بينى تومم كه مازاكشت . آرد
جانم • آرزو بد جوانهاعيب نيست. لا
لاشخور اولى كه ديگرعصبانى شده بود گفت: - حهمى گويعیيرزن؟ خودم بستهُ اناررا روى لاشه ديدّم••يرلاشههما آنغدر ارث وميراث خوردارندكه اينيمه انار رويشاننباشد
 لاى بروبال خودگشت و گفت : - برويم -








 - حرا سفيدى رابارهنكردند؟



 دومى كه تازه نسسته بود گفت :
 رنگگ گَوشت اينطور بر گَشته ؟
وگرسنگى بيشاز آن بودكه اولى جواب أورا بدهد ـ اينبودكه
دومى گفت :

- من كه ازين گوشت نمىنورم .
- به درك. برودانه انارما راجـع كنتايبوستـبگیيرى.


جورى نذر مانكردهاند. كاسهاى زير اين نيمكاسه است. آنقدرهولنزن. خير نمىبينىها !
اما لاشخور اولى گَشش بدهكار نبود. همحָنانكه لاشخوردومى


 افراشت وحنگاللها رادراز كرد تا آشوبرااز كه بود برجاى سردشد. لاشتخوريرسرى جنباندودردلگفت: - بياه ! تاتوباشى ديگَر سرتغىنكنى .
 وير كشيدوبه زحمت برخاستت ورفت سراغانانارهاكه بيروندخـيمه درهرقنـم تر كيده افتاده بود وخخو نابهٔ فرمزرنگگى از كناردهان هـر كـــدام مىتراويد.

مثلا شرح احوالات
درخانوادهاى روحانى (مسنمان_ شيعه) بر آمده'م. بدر وبرادر





دريرت وبلاهاى ديگّر
نزول اجلالم بهباغ وحشايان عالم






 كار كن « تابعد ازمجانشينى بسازد • ومن بـازار را رفتم • اما دارالفنون 19

ممكلاسهاى شبانه باز كرددبودكه بنعان از يدزاسمنوشتنم • روزما كار؛ ساعت سازی، بعدسبم كشى برق، بعد حرم فــروشى وازين قيبل. . . و شبها درس • وبا در آمد يك سال كار مرتب، الباقى دبيرستان رير رانمام
 يكىديگر از شوهرخواهرهامكه اينكاره بود ـ ممين جوريها دبيرستان

 دست وسرتراشيده ونزديكبهيك مترومشتاد، از آنمحيطمذمبىتحتحويل داده مىشودبه بلبشوكزمان جنگك دومبينالملّل .كه براى ماكشئتار را
 وحضور آزاردهندةٔ قواى اشغال كننده را .


 تن كدامسربازبه جبههروندهاى كنده بودندتامن بتو انمياى شمس الـيالعماره
 آخر دبيرستان با حرف ; سخنهاى احمد كسروى آشنا شدم و مجلئ

 اسمر(انجهن اصـلاح ه . كوجئ انتظام ، اميريه . و شبها در كالاسهاسش مجانى فنارسه درس مىدادبم و عربى و آداب سخنرانى . و روزنامة ديوارى داشتيم و به تصد وارسى كار احزابیى كه هدحو قارج روينده

بودند هر كدام مأموريكيشـان بودبم و سر كثى مى كرديم به حوزدها و ميتينگهاشان . . . . ومنمأمور حزبستوده بودم وجـهعهها بالاى بسقلعه و كلك حال مناظره ومجاد'ا داشتيم كه كدامشان خادمند و كدام خاثئن و
 به حزب توده بيبونديم. جزيكى دوتاكه نيامدند . و ايــن اوابِل سال




 بوديم كد انجمن يك كار انتخاعى ممكرده . نگگو كه بـازاريهاى منمبى
 يسش از آن هم هرت و پلاماى ديگرى نوشته بودم در حوزه تجديد نظرهاى منهبى كه حاتِ نشده ماند ورهاشد . در حزب توده در عرض حهار سال ازصورت يك عضو ساده به
 سالش رامدامقلمزدم.در(ابشربراى دانشجويانه كهر گردانندهاش بودم ودر



 ولامردم براى روشنفكر انه هفتگى در آمده بود. به اعتبار همين برت و 91

بلاها بودكه از اوايل هr مأمور شدمكه زيرنظرطبرى 》 ماهانئ مردمهر را

 (ادمو كرات فرقه سى) ولطمهاى كهبه حزب زد وفرار رهبران ، ازيشت
 همينجايخانهاى دراختيارداشننبود كه پ ازرنجى كه مى بريبم) در آمد. اواسط \&Y ا . حــاوى قصه هـاى شكست در آن مبارزات وبه سبك




 كهزيربار اتهاماتمطبو عات حزبى كه حتى كمك راديو
 در اين دورهُ سكوت است كه مقدارى ترجمه مى كنم • به قصد
 (اسهتاره) هممال ايندوورهاستكه تقديمشده بهنخليل ملكى. هم دربندووره است اسه زن مى گيرم. وتتىازاجتما عبزر گكدستتكوتا


 فراوان. ودرحقيعتنوعىياروياوراين قلم. كهاگَراونبودجهبساخزعبلات
 بهاين قلم منتشرنشده كه سيميناولين خو اننده ونقادشنباشد . واوضا ع همين جوردهاهست تاقضئ ملى شلـن نفت وظهور جبهئ ملى ود كتر مصدق. كه ازنو كشيده مىشومبهسياست. وازنوسهسالديگَر مبارزه . درگرداندن روزنامهحاى (اشاهد)) و ((نيروى سوم ¢ ومجلةً ماهانهُ آعلم وزندگى") كه مديرشملكى بود. علاوه براينكه ثضو كميتهُ نيروى••

 نيروى سوم، ازشان كنارهگرفتم • مى خو استند ناصر وثوقى را اخراج كنند كه ازرهبرانحزبب بود؛ وباهمان ((برياه) بازيها. كه ديدم ديگَـحالس نيست. آخرما بيعلت همينحتهبازيلا ازحزبِ تودهانشعاب كرده بوديم. وحالا ازنوبه سر مان مى آمـ. درممين سالهاست كــه » باز گشت از شوروى ه زُيد را ترجمه كردم و نيز (» دستهاى آلودة ") سارتررا . و دعلوم است هردو بهحه علـت. ((زنزيادى))هم مالهمين سالهاست. آشُنايىبا ((زيما يوشيـجهمممال همين دوره است. ونيز شروع به لمس كردن نِقاشى. مبارزهاى كهمِان ما ازدرون جبهة ملىباحزبِ توده در ين سه سال دنبالشد،به گهان هن

يكى از هربارترين سالهاى نشر فكرو انديشه و نقدبود . بگنريمكه حــاصل شكستدر آن مبارزه بهرسوب خحويستى
 كهاز آن به كنايه در (ل, گــذشت كندوهـا «گگى زدهامـ سكوتاجبارى مجددى را پیش آورد كه فرصتى بود براى بهجد درخويشتن نگگريستين 94

و بهجستجوى علت آن شكستها به يبرامون خويش دقيف شدن. و سفر
 خارك). كه بعدهاموسسئ تحقيقات أجتماعى وابسته به دانشكدئ ادبيات





 از مخيط بومى و هم به معيارهاى خودى ـ ـ اما به مرصورت اين اين رشته هتوزهم دنبال مىشود •

 اصلى بنيادهاىستتى اجتماعى ايرانيهاشد بآنجا و در واقع بهصورت دنباله روى سياسى و اقتصادى از فرنگك و آمريكاـ دارد مملكت رابه سمتمستعمره بودن مى برد وبدلشميمى كند به مصرف كنندة تنهاى كبِانى هاوجه بیأرادد مم. ومم ابينها بود كششذ



 صريح به اوضاع كلى زمانه و مـين نوع مسايل استقالال شكن .

انتشار»غرب زدگى «که دخغيانه انجامگرفت نوعى نفطهُ عطف


 نِياورد وبن اينكه جهاعتى ينجاه نغره از نويسندگًان متعجد ومسؤول به آندلبسته بودند, همكارش بودند ووشمارهبيشترمنتشرنشد. حرا اكهفصل


واجبار كندن آن صفحات وديگ, فضايا . . . . . كلافگیى ناشى ازين سكوت إجبارى مجدد را دردفر مایهندى كهسس ازين قضيه يِش آمل دركردم • در نيسئ آخر سال اثبا بهمامؤريت از طرف وزارتفرهنگُ و براى مطالعه در كار نشر كتابهاى درسى • در فروردبن זץ به حج • تابستازش به شوروى • به دعوتى براى شر كت در هفتمين كنگرة بين المللى مـردمشناسى . و به آمـريكا در تابستان ثر . بهدعوت سسينازبين المللى و ادبسى ودمياسى دانشگاه

 صورت پايززقىدر هنتهنامهاىادبى كهز(شامنو) و(ارؤيايى)"درمى آوردند.




 $9 \Delta$






 كه به تقريردكتر محشرد هو من براى „كبهان ماده) تثهي شده بود و دو فصلش هسانجا در آمده بود ـ وهسين روزها ازيحا فارغ شدهامكه سر گذشت معلمدمى است درطول نهـامازيك يكسال و آنجه براوواهلده مى گذرد . بهوتصـگغتن آخرين حرفهازدر بارة آب وكثت





 نوشتن ((سنگى گر گورى))كهقص4 ايست درباب عییم بودن. وبعديريردازم

 حجرة خويشخواند وحهمابهماليخولياكه بهسرداشت. . . . . . . ديماه 1 H99

