

## قصههاىبهر نَت

مanemer

صهد بهر نعـم
هاب : بابـانْ انــت مروى ، نهران
 هـ با بال مغوط است


## 



ادبيات كودكمن

دبع وتم آنكذهت است كه ادياتتكودكان








 دلش براى يك نغى آذاد و بك دمهواكت تميز اللثرده






 وادبركیام ادب ا ادهى ومرن حالمى ومبلغآناست





مغ

 برانداختن كرسنعى جـــت درسنى از تاربغ وتعول و تكمل الجنهاعات انـانى


 لو.كس خراذی فروشى مای بالاى شهـ بكذادم كه



 بيعايُ و دواع و دثه دروغكوعى و دزدى دا بر ای





 Tاياطاءت ازآموذ كاد و بر ومادرى ناباب






 سرث بُنادد كى آرى من مردى خغ و نيكو ثلم و و
 مىكن، اليتن اين مم معن دنـاى خدامت والا تو - خودت آدم تيـنى الـن اكثونزمانآن الستك دراد يعاتكودكّن بـ
 نكهى اول ، اديعاتكود كا بايدبلىباث، بين


 كودك بايد اذ اين مل بعندد و Tكاهانه و مـلـ و و




در اجپتاع داكد وهردم فرو دونه. بهه بايل بداند كه وعدث





. نا اميدكد .





تورشان نهايت به زتانصان مىدسع .

 كو ناكون اخلامى واجنمالم دا ددهر إيا وموتِينهاى V

دكر كون شو نــهى دايمى , كو نـاكون امتـامى
الرذيامىكثد
مىدا نيركى مـاللل اخلافى اذ بيز مايعنـيـتند




.
درخانوادهایكه بلد مسیى در Tمد خانواده



داستكو و مى سر وصعا باثد و امثلد و كتايد بد دا
مينأ تبول
... ادياتكود كثن نبايد فتط مبلغ و معبت


 كينه وردد و اين كبن بابد دد ادياتكود ايكن داه بالذكند .
تمليغ الكامت و نوصوستى مرف ، الا جانب

 مـ امزشى ندادد.
OR


راهنماى كداب (خرداد(PY) جالهنفعامت .

## اولدوز و كلاغها

$$
\begin{aligned}
& \text { 1/2 } \\
& \text { - } \\
& \text { روع }
\end{aligned}
$$



اوللوز كشـتهبود نواتاق . ثلكوثهابود . بيرون رابكاه مىكرد .

 بود تواتاق . لكاه مىكرد . فكر مىكرد. منّل آدمهاى بزد كنونكر بود .


 سردنته بود . بـكو دبد كلاغ مـامى لــــه لب حوم ، ، آب مى مورد .



 كلاغه خندى دبكرىكرد. بعد جـت زد و يشآمد ، كنت : ث山 ه

IT اولید دكلانها


 اولمرز فهـدكى كلاغهكبان زناست. آنفد هم مهربان بودك اولورز مىخواست بكبرد و ماجث كند ـ درست استك كلاغه زيبا


اولنوز مىكرفتش و ماجش مىكرد
نـدكلاغه بازم جلو آمد وكنت: نواسـت جـــ ؛ . اولبوز اسـن را كنت . بعد نه كلاغه بـبـيد : آن نو جكار
مىكنى ؟ اولوز كنت: هـججز . زنبابام كذاتت اينبا ورفته حعام. كنت

جنب لشودم
 جرا بازى كىكنى ؟

 يك هروسككن دامتمكدموكورشد . عرودك ستنـكو بود .





كم . بنعسـه میدود .

اولروز لنوكلغه راكرفت و بغلكرد ـ ـسرن دا بوسبد ـ روت را

 كنت : ندكلاغه ، نومابون خـلى دوست دادى ؟ كندكلاغهكنت :مىبرم براى مابون


نـدكلاغدكنت: بنهانى بيار زنباباتبو نىى برد .
اولوز كنت : تولمىدوى بعاث بكوىى

اولدز كنت : آخرزن بابام مىكود : هنوهركارىبكتى ،كلاغه
مىآ بد خبر مىكـد هـ
نـدكلاغه ازنعل خنديلوكنت : دروغ مىكريد جانم . قـمبعاين


اولوزگكت : نـدكالاغه ، دزدىجرا זكناد دارد .




العونو كلانها
زبربا و من كرسنه بمانم . من ديـكرآنغر عر كردهام ك اين جيزما را
 دزدى راكرفت. تاوفتى كسركىبرایخودنكار مىكند دزدىهمخواهدبود. اوللوز خواست برود بتقالب مابونكث برود و ياورد براى لند كلاغه . زنبابا خرددنىارا نوكنجه مىكذاهت و كنبه راتفل مىكرد . اما هابون دا فابم لىىكدد . نـه كلاغه را كذاشت لب در يبه و خودرُ رفت بـتو . بكتالبـابون مراغه بردانت وآورد .


 مرث دا از دربهه نوآورد وداد زد: اولهوز ، باز جه شـه خانه رازير و
 اولوز حجزى نكغت . زنبابا دفت ثنل دردا باذكند و نو بـابد .
 وكن: نكغن دبال جه مىكتى؟ اولمزز يهوا كنت : مامان ... مرا تزن ا داشتم دبلال عروـك كندام مىكتم . زن بابا ازعروسك اولهوز بئ مىآمد. كون اوليزز راكرفت و بيهالد . كنت: صد دفع كنتام فكر عروسكلـس دا اذ سرت دركن ا میْهى

:







بـود • میآرم •
 اولسز جــش رابهآسـان دوخته بود . وفتى كلاغ دور مد ، از



بكم •

ونت ثامار خرددن بود . اوليوزرفت دـــت تواتاق . جند دقيف



 كند . به خرددن بابات كـكاه مىكرد و آب دهنث دا قورت میداد .



Iv اولوز وكلانها
بكذارند ، بغورد .


مامثهريود بود. ناهار مى خوردند ، بابا و زنباباخوابانمىآمد، مىخوايـدند . اولوز مم مجبود بود بخوابد . اكـ نه ، بابا ـرى داد مىزد ، مىكنت : ببه بايد ناهارن را بغورد و بخوابد . اولموز ميهوقت

 دا دوباره مى برد.
بابين آاق درازكـيده خود را به خواب زد . وثتى بابا و زن بابا
 درخت نوت . سه دفعه انككتباتُ را نمرده بود كد كاغغه مردسـد . اول

 بود.كغ: مىزيـيـم خوابيلدباثى • اولوزكن: هردوز مىخوابيدم . امروز بابا وزن بابا دا بدخواب دادم وخودمنغوا يـدم . لندكلاغدكنت : آفرين، خوبكلرىكددى . براى خوايـن خـيلى
 اولموزكغت : ابن دا بغنبابا بكو ... كلاغكوجولو را براكعن

■ 1A
آوردى ؟ جه مامانى !
نـوكلاغه بجهاتُ را داد بعدست اوللوز . خـلى دوستداشتى.بود.
ثاكهان اولموزآ.كـبـد . نـهكاغهكنت : آ. جراكثبدى ؟

اولوز كنت : باد عروـكم افتادم . كانـكى بهلوم بود ، سـنابى
بازى مىكرد.م
 جند روزه ثخمىىذارد و بجه مىآورد . يكى ازآنهارا برابت مىآورم • مىثويد سـاتا .
اولمرزكفت: مكر نوخودت ببهى ديكرى ندارى" ؟
نندكا(غهكت: جراه دارم . ـسناى دبـكر مهوارم.
اولدزکكت : بسخودت بـار
نـدكاغه كتْ : آنوفت خودم تنها مىمانم . دده كلاغه مر مــت . اجازه نىدهد. اين رامرك برايت آوردم ، منوز زبان باز نكرده . راه

 هبهوفت نمىنواند بر بكـد. بادت باثد .
اولدرزكنت : اكى تتِاند بر بكـده جد 9
نـ كا(غد كنت : معلوم است دبـر ، میمبرد . غذا میدانى جـ
باث بدى
اولعرزكفت : نه، لمىدانم ر
ندكلاغهكت : روزانه بكتكمـابون .كىىكوهت و اينها . اكر

19 اولموزوكلغنها
مرند ، كامى بت مامىكوجو لو • توحون مأمى خـلم داريد . كرم مـ
مى مخوزد . بنرمر مى
اولدز كنت : خيلى
نندكاغهكن. زنبابات اجازه مىدهدنكث دارى؟

بابـابـ
كلاغكوجولو نودامن اولهرز ورجه ورجه مىكرد. منغارث را باز




اولموز فكر اين رانكردد بود. رفت توى فكر .كجارا دانت؟ هيج


بهكلبآب مىدمد، بجشام خـس مىشود وسرما مىخودد .
اولمرز كنت : بـ كبافايمشكنـ؟

بلَّن بـت بام مى خورد ـ دز نـره هاى كوجل و دد از اين بلكانها
زياد است . زير باكَان لاندى مرغ :ود . نوى لاند فعط بهن بود . كا كاغ
 زن بابا بو نبرد . بك سوداخ ديز بايين دريثه بود و كلاغ كوجولر
.
میتوانــت نغ بكـد
اولبوز بدنـدكا(غهكنت : نـدكاغهه، اسـنـجيـت؟؟
نـدكازغدكنت : بداثبكودآفاكاغه، .
اولدرزكغت : مـكـبـراست ؟
نـدكا(غدكنت :آره .
اولهوز كنت : از كجان معارم كد بـر ادت ؟ كاغغا مـشان
.
ندكلاغهكت: مُـا ا انطور فكر مىكنبد. كـىدقت كنى مىفهى
كبــر ،دختر فرق مىكنـد. سر و روـان نشان •عدهد .
كىمم ازاينبا وآ نبا حرف زدند و و ازم جـد

اولمز هنوز خوابيمه الـت. اما اولوزز راسنى راسنى نغوا بيمهبود. خوا بث
نىىآمد . نو فكر آنا كاغغهاث بود . زبرجشمى زن بابا رانكاه مىكرد
ونودل مىخندبد .
*) عنكبو تهاى خوشمز ه

جندروزىكنـتْ. اوليرز خـلىنـنكول و مرحال شدبود. بابا ر
زنبابا نعبب مىكردند . شبى زنبابا بدباباكت : لمىدام ابن بجهجهائى



II اولNوزوكلانها
اولمرز ابن حرفا را منـد ، بيـ خود كنت : بابد بــتراحتياط

مرووز دوسـبابر بدآفا كاخغد سرمىزد ـ كـى آن كاغه زا از 'لند دو مى آورد ، بازى مىكردند . اولورز زبان

 عنكبونـا در منفاز نـ كاذه كبر كرده بودند ، دست و با میزدند ، نى⿰丬وانـتد دز بروند . جه باهاى درازى مـ داشتند . اولوز ازشان
 . مىخوردشان
راستىم آقاكارغه با اشتبا قورتـان داد . بعد منتارثان را جند
دفهد ازجب ورامست بزمبنكيـد وكتت : نـهجان ، بازهم از اينبا بـار . خـلى خونـمزه بودند .
نتـانزكن: خـلى
اوللوز كنت : نو آشبزخانه ، ما از ابنـا خـلى داريم • برابت
مى مىآورم
آناكلاغد آب دهتش را فورت داد ونــكركرد . آ آن





 بكروز سر ناهار ، زن بابا دبدكد جند عنـكوت دست و با ثـكــنـ
 دلث ناب تاب شروعكدد به زدن . اول خواست جمعشان كند و بكذارد
 راكرفت ويرون انداخت. و بلا باخريركنشت


 بكذارد ـ اين را از نـدكلاغه يادكرمتهبودكه جطلورى بانوك خودن غذا

نوى دمن بجاثاث مىكذارد.
آفاكاغه مى خواست عنكبوت را بكيرد كه بكهو جنشتش شد و ترن را عغبكـيـد وكت : نـى اخردم اولوز جان . اولوزككت: آخر جرا ، كلاغكوجر لوكهن ؟
 اولوزكت : مكر جه ربنتىايد
 فنولى مىكنم . الما من نىینوانم . غذامى را بخورم كد :.. میفهيد اولموزخالم


## ir

 غد' بخوزم . اوزيكـ.

## 



 خـلى مزه دارد ، الما ندبد بودكه جطور . نندى او مـلـ زنـباباى اولهوز

 مى كنتك: بجهجان ، ابن را بـبابت نیى آرم ، بـا'ى ابنكد فارن فرد را را





 مثلا جرا بابد بلندرف ترنى ، جرابابيظهرهابخوا'ى.اولموز اولما نكر

PR
مى مردكه مـهى نـما متل زنبا با مىشو ند . بعدك با نـه كلغغه آثنـا و
دوهت مـد . فـكرُّ مـ عونــد .




بــارم ، دارنُ میزنم ؛ اعدامث مىكن .
 هـزی مىكنت، زنبابا بو مىبرد كه او باكلاغه سروسرى داود . بهصوم

كعروز يـث نزديك برد لب حومن مجـن را بـكـ,د .


ماهى توىحون نـى كذارد بهاند

كرده ، دلث مىخوامد مدــان را بـكِد

د نـان نداز نل. نتهكلاغه خودنُ مىكفت


rه O اولعوز وكغنها
درختنوت . اولموز مده جزراكنت .
تندكلاغهكن : فكر نوامر نكن . اكرزنبابا بغواسسرا بكيرد،
جنـهان دا دزمى آرم .

بود . منّ اولمرز و نـدكلاغه كه البتهنه ، اما نـبـت به خودن بد حرف
نیزد . كىى لاىكل و بنها جـت و خيز كرد ، اينود آنور رفت ، بزذد

را بامنقار بكبرد و كهد





خوبـدم .
اولمزذ از سواد و دانش نـدكلاغه حبرت مىكرد ـ آدزو مىكرد
 دفه از زن بابا منبـ مود كد نـهاى م دارد : بك روز بابا و زن بابا
 من دبكر .نـىنوانمكاتى اور'مر بكنم ، همين امروز و فردا خودم هاحب

به میثوم


- 2y alo


## "


 كه نـوائ دردد زندكى مىكند و او را دوست دارد . ججز ديكرى از ار نمىدانــت .

نــتلبابمك برود بمنر كا(غبا . اولدزز كنت : مارم مرا به آن بكى
بجسات , ددد.كلغها برسان
 جـب بيرهش دانت. زن بابا برابش خريده بود. آندادرآورده ازبلما

 اولهرز ، قارثارىكرد وبر بد ورفت از جثم دورشد .

## 




 باورجين باورجين بيرون آمد ، رفت نـــت دم لانیى بـك كـ مـي خالى بود . بائاد دو سـ سـال از اوليوز بزدكر بود . بك بـر زرـكت و

PY الدوزوكلانها
 بلندنركند. داشت مأيوى مىثدك باشاردرث را بلندكرد ، او را دبد . اول ماتث برد ، بعد با خوشعالى آمد باى دبوار وكتت : نو. آنجا جكار مىكنى ، اولدوز ؟ اولبوز كنت : دلم تنك شـه بود ، كغت برم بـت بام ابنور آنود

باشار كنت : زنبابات كباست ؟
اوليوز مـهجزردا فرامونكرده بود . ثا اين را ثنـيد يادث افتاد كد آف كاغهد وا كذانته وسط حـاط ، ممكن است زن بابا بـدار ثود ،
 راآورد نباند نولانه. داشت دزن را مى:ـتكه مداى زن بابا بلند شـد :

اولبوز ،كدامكودى رفنى قايم شدى؟ حرا جواب نمىدهى ؟
دل اوليرز نو ربخت . اول نتوانست جيزى بكوبد. بعدكى دست

زنبابا ديكرجيزى نكنت. بلابهخيروخوشىكنـتـت .

اعدام نهسكلغه

فردا مبع زود اولوز از خواببريد. نندكا(غهوامتنقارقارمىكرد وكمك مىخواست . مثل ابنكه دارثدكـى را مىكـند وْجـغ مى اوكـد . اولموز باعجله دوبد بـحــاط ـ زن بابا را ديد ابــاده زمه درخت توت ،

نه كلاغه زا Tوزيزان كرده از درخت ، حيوانكى نارنار مىكند ، زن بابا با جوب میزننى و فعن میدعد . صورت زن بابا زخم شـه بود و

آويزان بود .

 دوركرد . ـيلى محكى بسنـكها ، ازهون رطت ودبـك جبزى نغهـد .

خوابهريثان اولدوز

اولNرز وفت ظهر جشـش را بازكرد . جند نغر از مــابها م بودند . زن بابا نـــــــ بود بالاى ـرثى . با فاثق دوا توى حلز اولدوز
 اولدرز تارين روشن مىديد . بعد بك بك آدمها را شناخت. ياشار را هم ديدكى نـــــ بود بيلوى نـداث وزلزده بود بهاو . زنبابا دبد كد اولوز جشمهاث را باز كرده مولكىكنت: مـكرا جـمبان را بازكرد. ديـر نییيرد. اولوز!.. حرفبزن!. .
 ناكهان صداى نارقار ندكالاغه ازهرطرن برخاست. اولمرزمثل ديواسها موهاى زن بابا را جنـك الساخت و جـغ كـيد ـ الا سرن جنان درد
ra ولیدز وكلانها
 كر بهاثبلند شد وكنت : نـدكلاغه ...كو ؟..كو ؟ .. نـدكاغه ... كلخغكوجولو حمئد... ننه!.. نه !.. بانار بش از مـه به طرنث دوبد . هر كـى حرفى مىكت و مى خواست اورآآرامكند.اما او نتوزهاىهاىكريه مىكرد. زنذبابا مهر بانى مىكرد . نرمزم حرف مىزد . مىكت: كريه نكن اولدوز جان ، دوات رابخورى زود خوب مىشوى . آخرث اولوز ازكريدكردن خـتمند و بـه خواب رفت . خواب

 اولدوز دويـد طرف درخت . يكهو زن بابا از بـت درخــت . بيرون
 هريد و هف من كربهاث بلند ـد . اين دفعه فتط بابا و زن بابا در اتاق




 مىزنم ، آرام مىكرد ومى اولوزكفت : منكرسنهام . زن بابا برایث شُبر آورد . اولوز شُبر را خودد . دكـر مرذنى
. بات زدوكينت را بردانـت ورفت .

共

فردا هبح ، اولدز ياء آنا كلاغه افتاد . دستش لرزيد، جايى ريخت روى لحان ـ زنبابا جثم غرماى رفت الما جـزىنكنت . بابا مربا

 كاغغه آمده ، نمىدانـت نـدكلاغه جهجورى كبر زن بابا افناده ، آن هم حبح زود ـ زن بابا دستمال روى جشـش را بازكرده بود . جاى منغار لنه
كلاغه روى ابرو وبـــانـــت معلوم بود .

بابا ك رفت ، زن بابا كنت : من مىدم بـش نثى ياشار ، زود


برود :
. حرف نیىد . الا اولوز نمىخواست با او حرف بزلد . ازن بلنى
rI اولدوزر كلغنها
مى آمد . يك رفعه جبزى باخاطر ثُ رسـد و كنت : مامان ، حالا كه نو

.
زن باباكى اخم كرد وكنت : باشار مىرود بسدرسان .
 آفاكاغه . حـرانكى آفا كاذغه نوى بهن كز كرده بود و كريه مىكرد .

ثااولوز را دبد،كفت : اوه ، بالاخره آمدى!..
اولوززكت : مرا بيغت نتهاتكذاشت •

خـلىكرمنـام ، خيلىتمنطام
اوليرز رفت وآب وغذاآورد ـ آناكاغهجند لقه خورد وكنت :
منذكر كردم ومم دفتى دنبال ننهام .
اولبوزكنت : ننماتكبا رفت

توزبالعانى.
اولدوزكريهاثى را خودد وكنت : جه آخر و عاقبتى ! حالا كعبا
بدنش را تكهنكشك_دماند وخوردماند .
آفاكلاغدكغت : مـكن نــت ، آخرماكاغغا كوشتـان نلخاست .
بـكبا حتى جرنت نىىكند نـــــان را به كوشت ما بز نتد . مردمى ما آ نغر دوى زمبن مىماندكه يوسد وبتث شود . الأنه نثشام تو زبالندانى
. بابكتجاى دبـكرى افتاده و دارد مىبوسد ـي

■ rr او للوز نتوانــت جلو خودن وا بـكبرد ، زد زبركريه ـ آفاكلغه همكر بست. آخراولوززكفت : حالازنبابامىآ يس،مارامى بيند، منمىدوم . بعدك رل بِبا رفت بهحمام، بازبيـت مىآ بم • آنوتت درلانه را بــت ورفت زير لحافن دراز كـيد . زنبا باآمد. بتجبهائ وابردائت ، رفت . اولموز باخــال راحت آمد بـش كلاغهان . آفتاب قـنــك بهن شُده بود .آفا كلاغه را يِرونآورد . در را بازكذانت
 آثاكارغه بالبايش را تكن داد ، منفارن را ازحب ورامتببزمين

كـــــوكنت : راسنى اولموزجان، آزادى جـزخو بىامـت .


آناكلغغكنت: فهمـم
اوللوزكفت : مىتوانى بسنم بـكويى ؟
آقاكلاغكفت : راستش ، آمله بود مرا ببرد برواز يادم بدهد . نــنآ فتابآمدبـث من، كفت: امروز روز برواز است . برادرها و خوامرت را مى.رم برواز باد بدم • توم بايد بـا يـى • بعد برمىكردانـتـ . من با
 نـهام در لانه را بـت ، آمد زاخبر كند ، كىى كنبـت نو يِرون نـامدى .




Pr 0 اوللوزوكلاغها
از موراخ ذير دريبه نكاه كردم وديدم زن بابا ننام رازير غر بال كـر
انداخته . معلوم بودكه جزى ازحرفهاى ننهام را نـى اولدوز مىاب شدهود. بهعجلهرسيد: بعدجهثد9 آفاكلاغه كنت : بعد ننهام را بـا طناب بـت ، از درخت نوت آويزان كرد . ننهام يكهو جـت و با منقارن زد صورت زن بابا راز كرد . آنوفت زن بابا از كوره در رفت و شروع كرد با دكکك نثدام
را بزند .

اولموز كنت : نندكلاغه حرف ديـكى نـكت ؟ آفاكلاغدكت : جرا ـ كنتك ای زنباباى نغه، نوخيال مىكنى كى كلاغها از دزدى خرشــان مىا يد ؟ اكر من خورد و خوداك دانته



مثلثما مـتـد !..
آنا كلاغه ماكت شد . اولدوز كريان را خورد و برسيد : بعد جه ؟
آفاكلاغهكت: بعد تو بيرون آمدى . بابكتابيراهن ... باقشـشرا
همكه خودت مىدانى .
لحظّاى مردوخامونَ شدند . اولدرز كفت : بس نه كاغه رفت و
تمام ــد ! حالا جكاركنـم ؟

آقاكلاغهكت : من بايد برواز باد بكيرم .


O TP
آفا كلاغه كغت : كتّ ددمام ، برادرهام ، خواهرم . نـه بزركم
مىدانـتدكبا هـتْم
اولمرزكنت : آره،كـكان مىكردند .

باد نكـرم میمرم
اوليرزكنت : بادم مـت.
آفاكلاغهكن : نوحـابـدفيفن را مىدانى ؟
اولوز با الكـنهانى حـاب كرد و كنت : بيـتر از شـ روزوتت

آفاكلاغهكنت : بعثلر نوجكار بابد بكنبم ؟

بادت بعد
آفاكلاغهكنت : با الشاركيــت ؟
اولوز كنت : همبن هـــايهى دست جبيمان .

اولمرزكنت : خوبكه مـت، مر نكـدار مر هـت. الماجهجورى
خبرنكـنـي ؟

آفاكاغه كغت : الاله برو بـتْبام ، بكو بيايد مرا بيرد.
اولنوزكنت : حالا لمىثهد ، رفثه مـرسه .
آا كا كلاغه كنت : مــرسه ؟ منوز جند روز ديـكر از مهطلهاى
ثابــالى داريم •
rه اولمزد كلغنها
اوليوزكنت : نوراست مىكويى . زنبابا كولم زده. الانهدرسـسا
نعطـل است. عن مىدوم بـتْبام ، نومعـنجا منتظرم بات .
دربله دوم بودكه ـداى بايمى از كوجهآمد. اولورز زود كاغغه را
كذاشت توىلاند ، درن را بـت ، رفت بها تاق ، زبر لحاف دراز كـــد و
جـم بمحـاط دوخت.

خانه قرق مىشود



سكت در دست عو بود .
باباكت : حالا دبكر هيجكلاغى نىینواند باثى را ابنبابكذارد.
عهوكنت : زمستانكه رسبد بايد بـايم بيرمت .

ععوكت : اولوزكباست؟ همراه زنداداث رفته؟

طناب سـك رابمدرخت توتبـتند وآمدند باتاق ـ اولموزعمون


مىىآمدك بهلوى او از زناولش حرف بز ند :
عهو بهباباكنت : به ادارماتبر لميكردى ؟
\%
باباكنت : نه، اجاز.كرفتم . وفنـمكنتنه .
بسازآنباز مـبت بـسكت وكلاغها كـــد . بابا مى بدكلاغها را



زودى در میدو ند .
يلكساعت از ظهر كننته ، زن بابا آمد . . ـك اول غربد ، بمدك
عمو از بنجره سرنٔ داد زده صدانُرا بريد . زن بابا از عمو رو مىكرفت . عمو هم بهلوى او سرثّـ را بابين مىانداحت و هيج به صورت زن داداث نكاه نىیكد . اولورز خاموث نــــه بود . به عمو زل زده بود . ناكهان كنت : عمو ، نمىنوانى سـكت

را مر باخودتبرى ؟ بابا بكه خورد . عمو بركـت طرف اولوز و برسبد : براى

جه برمث §
زبان اولوز بدتهبنه التّاد . نمىدانـت جه بكويد.آخرثكنت :
من... من میترم •
باباكنت : ولكنبجه . ادا دريبارا
عو كنت : نرى جانم، بـكت خوهى است . مىكوبم ترا كاز . نیىكيرد
بابا كنت : ولشكن ا ز بان آدم سرن نمىشود . خودن بد


ry اولیوزوكلنها
اوليوز ديـك جيزى نكفت . لحاف را سرن كـيـد و خوابيـ .

كاغغارا مى تاراند .


 اولموز جـغ كـبـد ونو دويد .

روزهاى چريثانى و نگرانى Fرسنغى ، وترس

اولدوز از رختخواب درآمد . زخم يــانى زن بابا زودخوب شد
 عومنثـبود . بدراز بـ سراوللوز داد مىزد . جاكدندانهاى اوللوز

توكويُت رانث معلوم بود .
 اولبرز مرجد مىكويُـد نـىتوانست آب وغذاى اورا سروقت بدهد.ــك




PA PA

 حــط راكـت میزد و بو مىكـــد .
 كغ . ازكبا معلومك اوم دست رامـت زن باباثى نباثد ؟ بهآدمهاىابن دور و زمانه نـى نوان زود اططينانكرد . تازه، زنبابا ميجوتتاوراباكـى تنها نمىذاثت.
 بك روز فرمت ماند . اوليرز مىدانـت كه بايد همين امروز آفاكلاغه را برواز بدمد . اكر id ، خوامد مرد ـ الما جهجورىبابد برواز بمدد ؟

نـىدانــت .
آخرن فرستى بيش آمد و نوانست باشار را بيند . مهان روز
زن بابا مىخواست بهعروسى برود ـ اولوز كنت : مامان ، من از ــك
 زنبابا اخمكرد ودست اورا كرفت وبرد سبرد دسـت لنهى يانار .
 با باركباست
 اولوز نــــت و منتظر ياشار شد .
ra اولیوذ ,كلانها

نقه براى Tزاد كرىن Tقاكلاغه

ظهرشد ، بانار دوان دوانآمد. نا اولموذ واديد ، مر خ نـوسارم

نتدان اورا ثنير مىدادكه بغواباند . اولوز و باشار رفتند به حباط .
اولبرز آرام وغمكِنكت : بنشار مىدانى جمشد ؟
. باثاركنت: نه .
اولرززكنت : آقاكلغه دارد مىميرد .
باشاركنت :كدام آَا كلاغه ؟
اولوزكنت : آقاكلاغهى من دبـر 1

اوالموزكنت : آره ، داءنم • حالا جكاركنيم ؟
باثار باهيجان برسيد : ازكباكِرتآمله ؟

اباشاركغت : از كـِـنـكى مىمبرد ؟
اولدوز كنت : نـ .
اواهاركنت : زخـى شُده
اولورزكنت : نه .
اواشركنت : آكر بسجرا مىمبرد ؟
اولوزكفت : نىىتواند يرد. كلاغ اكر نتوانديرد،حتمأمىميرد.
"

- باشاركنت : بده منيادن بدم

اولبوز كنت : زبربلكان فايمشكردهام
باشار كنت : زنبابات خبردارد ؟
اولوزكفت : اكر بو ببرده مىكـدنى.

اولدز كنت : اول بابد كك بـك را با بكنم . مكرصداتر را
نمیشنوى
باشار كنت : جرا ، مىشنوم . . عكه نمى كذاردآفاكلغغرادر بيريم.
 اولدوز كغت : فرمـت نداريم. بايد هـين امروز آفا كاذغه را در

ياشار بهميجان آمهه بود. حس میكردكركارهاى برجنب وجوثى

اولوزكفت: نتى آفاكلاغه است . ابنها را بعد مىكويم . حالا
بايدكارى بكنيمكد آفاكلاغه نمبرد .

باشاركنت : بعدازظبر من به معرسه كمىدوم ، دزدكى مىدوبم و
آقاكَلاغه را مىآر بم •

ناهار، لان وبنير ومبزى خوددند . بعد از الامارددمى باناررفت
. سركارنّ. نتهاثى با بجهى شُـرخوارشان خوابيد
ـياشار كنت : من. و اولمرز لمىخرايمـ • من بابد به درى و

PI اولعز وكلانها
باساركاهـاهى از إن دروغبا سرهم مىكرد كه نتهات اورا تنـا
بكذارد .


كىى بعد ، مردو بِرون آمدند . ازبلكان رفتد بــت بام . نكامى
 خاندى آفاكلاغه و خوا بـيله .
باشار كغت : من مىدوم باين ،كاغغه را مى آرم .

ياشار كنت : راست مىكويى . يـجاره آفا كاغه ، بينى
حالىدارد
اولهوزكنت : نكر نمىكم زيادبترسد. كلاغ يردلىاستـ.
بائار كفت : حالا جكار بكنـــ
اولدزذكت : فكر بكنيم ، دنبال جاره :بكرديم .
باشار كغت : الان فكرى مى فكم . الاننقـشاى مىكـم ...
خم سر كیى زن بابا دربككوشهى بام جا كرفته بود . زن بابا دور خم سنـك جــه بودك نِّتد . حـّم باشار به سنـكبا افتاد . بـكهو كنت:
بِا سـكه را بككــم •

إ
اولدوز بكهخودد ه كفت : بكثـم ؟

-اولوزكنت : من مىنرمـ
با بارك كت . من مى اوكهـت
اوليزز كنت : كنا. نــت ؟
باشاركفت : كناهع نـىدانم.من نـى
راه ديـكرى نــت . ماكى بدكـى بدى نـىكـيمكناه باثد .
اولوز كنت : بكت مال عموبم است
باشاركثت : باثد. عموت جرا بكث را آورده بـــ إنباكه ترا
بترساند وآقآلاغه را زندانىكند ،ها ؟
ارلموز جوانى نداثت بلهد . باثار باورجين باورجـنرفتسنك
بزدكى بردانت وآورد ، به اولدوزكنت : نوخاندكـى ارهـت ؟
اوللوزكنت: مامان زفت عروسى . بابا را نمىدانم. مندلم بهحال
عك مىـوزد .
باشار كنت : خبال مىكنى هن از عك كـى خوثم مىآ بدء راه.
دبـرى ندار بـ .
بمد بكبله بابين رفت ، رسبد بالىى مرسك . آلوفت سنك را
 زوزدى خنداىكـيـد و مُروعكد بـ دـت وبا زدن ـ كاكهان صداى باباى


Pr Pr اولدزوكلغنها
ــك دارد جان مىدمد .
باشار بخكون اولبوزكنت : بيا در برو بم . حالا بابات سنك را

اولنوزكنت: كلاغه را ولكنبم ؟
باشاركفت: بعد من مى آيم بعسراغث

را ربغتند جلوشان ، طورىكه هركس مىديد خبال مى كـردكدرسحاذر




كذاشت رفت بدكوجه .


آورده بود و تشقرق راه انثاخت بود • با اين فكرما ندى بايـن رفت .

آزاد بـوى .
آنا كلاغه له له مىذد . كفت : تـنكر مىكنم . اما دبكر وڤت
كنتّه .
باشاركنت : جرا 1
آثاكلاغدكغت : تراد نـدام تاظهر امروز بود ـ ازآن كذثته ، من آ نعركرسنـكى كيـمامك ناندارم بروازكنم •

Crep
باشار غمكبنـد.كم ماند بودكر بـكند.كنت : حالا نیى ايى من
هرواز بادت بدم
 مرا بكنـد نكـ بدارد ، بالاخره هر طودى شـد كلاغها بمساغ من و .

 لبخندى زد وجنازمى آفاكلاغه را خواباند روىبلكان ، ــنـك را برداشت بردكذاشت وسططآنبز خانه ، لاثبى سك را الداخت بنى درخت توت ، بكتسطل آب آورد ، خون دريبه وباى بلكان را ـُــت ، سـطل را وارونه كذاشت وسط اناق ـ آنوقت آفاكلاغهرا برداشت و دررفت. بـتْ بام بادن
 اولمز خـلى غمكبن مند . كريـه م كـرد ـ ا اما دبـك كارى بودكه شـه بود و جارماى نداشت . ـاشار او را دلدارى داد و كنت : اكر مى خوامى كار بدنر نـود ، بايد هدات را در نبارى ، كـى بو لبرد.

 خودثان مر دم كند . بعد هر جه آفا كلاغه كنثه بود و عر جه را خودن كرده بود به اولوزكفت . حال اولوز كمى جا آمد . جندتا از برهاى آف كلغاغ


بعد دفن كنـد .
تنى بانار بجهاتى را بغلكردهبود وخوابـه بود.

بجههاى عاقل ָِد ومادرهاى نادان را دستمىانداز ند

بعهسا منتظر نهــهبودند. ناكهان سرو مـدا بلندشد.باباىانولبرز داد وفر باد مىكرد . مداهاى ديعكى مم بود. تنهىياناز ازخواب بـدار ثد و دوبد بهحـاط • بعد بركتت جادر بـر كرد و رفت بشت بام . باباى اولورز مثل دبوانما شُد بود . مى برـرن مىزد وفرياد مى برد : واى، وایا.. بيجاره شدم!.. نو خانهام ديكر نىىتوانم ابنجا بند نُوم !.. • از ما بهتران • نو خاندام راه باه باز كردما ند!.. بعادم بر بيد !.. آجان و جند تا مرد دبكر دودن را كرفت بودند و مىخوامتند آرامث كنـد . باباى اولمرز لاثهى سـك را نشان مىداد ودادمىزد: نـكا. كنـد، اينداك آورده انداخته اينبا ك.. ــنك را كه بردانته برده ؟ .. خر نا راكى نــــهء.. هازمابهترانه نو خانه راه بازكردماندا.. اولـآمدند
ـك راكـتند... بعد... واىا.. واىا..

اوللوز وياشار باى بلكان ايستاده بودند ، كون مىكردند . ننهى


بنانادانى بابا و آدمهاى ديكر مى خندبدند . خونشال بودند كه اين عـد آدم زودباور را دست الداختهاند . بابا راكـانكـان بهاناق بردند . اما ناكهان فرباد ترس مـدثان

بلند ثد : واى، بناه برخدار. . ازمابهران!.. بابا دو باره بدحاط دويد و منل دبوانها شُوع كرد بدداد زدن و ابنور وآنود رفنت سطل وارو نه هـه را بوحـت انداخته بود • بيرمردى كفت : > ازها بهنران ، نو خانه ر!ه باز كردماند . خانه را بكردبد . بك نغر برود دنبالجنكير • بكنفر برود دعانوبس بـارد. بابا داد زد :كـكـ

كنيد!.. خانه خرابشند !...
بك نغر رفت دنبال دبـقلىجنكبر • بك نغ رفت دنبال • مبد

 فابكهنهاى جا داشت . دو مرد قاب را در دست كرفتند و بـمالذا كوبان
 جـهـان بمسنك بزركى افنادكآغدته بهخون بود . ترسانزرمان سنـك را بردانتند وآوردد به حـاط . بابا نا سنكت دا ديد ، باز فريادكـيد : وای، وایا.. ابن سنـك آنبا جكار مىكرد ا.. كه اين را بردهكذائت


اولوز وياتار باى ديوار ايستاده بودل. اينحرفهاراكه شنيدند، خندينانكرفت . فورى تيدند توى اناقكىآدمهاى بـتـت بام بينتنشان .

Pr
 كرد . عروسى مرابش زهر خواهد شد . آنوتت هردو از ته دل خندبدند . ـاشار دستش را كذاهت روى دهان اولموزكه هداثراكـى كـنود . معلرم نبودجهكـى زن بابا را خبر كرده بودكه باعبله خود را به خانه رساند . تا شوهرنُ را ديد ، غثى كرد و افتاد وسط حـاطـ . زنها او راكـانكـان بردند بهخانیى هــايدى دست داستى• بيرزن مىكنت : اول بايدجنكبر ودعا نويس بـايند ، جنها را بيرونكنند ، بعد زن حامله

بَواند نو برود .
خلاصه ، دردسر نباند ، بى از نيم مـاعتى جن كير و دعا نويس
 غر بيى كت ، آبنه خواست ، مداهاى طبيب و غريبى از خودتى و از



را اذيت بكنيد !
بعدكون به زنك زل زد بها ينه وبهباباى اولدوزكنت:امروزدشـت
ككردماند ، بنباه تومن بـه ، رامـان بينسازم بروند ـد


 بادشاه دازمابهترانء تــم مىدهم 1
1.1.
 سرت بردانتند و زود رثتند . ديـكر بر نىكردند ، به شرطى كه مرا راضى
بابا نفى بمراحتكثـد، سىنومان دبـك به جنكبرداد ورامث
 جيزهايى نوشت ، مر تكه كاغذدا در كونهاى فايم كرده بـــت نومان كرفت ورفت .
زنبابا را آوردد .
كـى لـىدانـت كهآ جانكى كذانته ورفته . شبكه ثد ، نتهى ياشار اولوز را بهخانمنان برد. بابا و زنش آ آفردسْباجه و ترسبهبودندكهاآ بوتت بهفكر اولوز لـفتادهبودلد.


 وشبالى بركثت. بهخاطر سـكث با بابا دعوانمر شد .



Pa اولموذوكلانها
را همراه مىبرد . اوليزز يكتده ترى نداشتْ. تنهابرون مىرفت وتودل بمزنبا مى خندبد . برهاىآفكلاغه را توى הوطىداديو فايم كرده بود .
 بود. مرنب به مدرسه مىدفت ودرىمى خوا ند . اماكهكاهى سرمدادكمكردن با ننهاث دعوا مىكرد . باشار اغلب
 دددات باهزار مكافات بول ابن مدادها را بمست مىآورد.


بكى دوهنتى ديـكر مىزامى .
زنبا با جواب مىداد: ـابد زودتر.
زنهاى مـــابه مى كتنتد: ابندفعه انثاء الذُ زنـهمىماند .
 ددهىباشاراغلب بيكار بود. باعملكى نمىرفت . برفآ نفرمى باريد ك هبع با مىشدى مىديدى بنجرهما را تانصف برفكرفته . موز مرما

 برداشت ، حملوكرد ، زده مردوثان افنادند . اما وتتىدتـدان زد معلوم

 آمد باشند! حـوانكىها ! نـىى.دارمرردوزمبع مى آمدبغزنباباكـككند: ظرفهارامىــــت،
-
خانه را نڭافت مىكرد . تزد.كِباى ظهرمم مىرفت به خانى خودشان .
كلت روز بود . اولموز او را دوسـت داــت . زن بدى بنغلر نـىدمبد . كامى زن بابا مىرفت و اولموز مىنوانست با او جندكلمه حرف بزند ، احوال باشار را برــد و برايث مـلام بغرستد . مـــايماى ديـك مـ
 باوجود اين يشاو مـ حيزى بروز نیىداد . تنهاى تنها انتظار كلغها را مى

 بما ند وبا بـكـرد، اولمرز را جاى ديـكـى مىفرمتمكه نو راحت بـُوى .
 دوركنم
 نذ و نــاز فراوانكردهبود . اولوز به اين بههى نزاده حـودى مىكرد . دلث مى خوامـتك مرده بمنيـا بيايد .

نندو نيازجلو مر مك رانمىتمرد يادى از ننهكوغه

آخرسر زنبابا زايمد .


اولدزذو كلانها
كرفتند، ن نظرقر با نىعكرفتند، مُمعوروضهى على اصغرو جموجهنذر كردند



مىتواند زنه بـاند . من نـى توانم كارى بكـم •
فرداث بجه مرد .

 هم ، جشمحـودكور ، حـودىكردند و بجهام راكــتند. نندى بانار تمام دوز بيلوى زن بابا مىماند ـ باثار كامى برایى
 خبرى نبود . فتطكا.كاهى كاغ تنـابى از آسـان مى كذشـت و يا مـداى
 جالى مانه بود. اولموز باد نتدكاغغه مىانتادكه جمجودى روىشاخدهاى


وميرفت .

زمستان سخت مى كندد

زمستان سخت مىكذشت . خـلى سخت • بزودى برف وسط حـياط تلنبارشد بدبلندى دبوارها . نغت و زغال ناياب ثـد . به سـ برابر قـيـت


روختهويى به خانهعاى ديكر هم مىرفت ـ كاهى خبرهاى باور نكردنى

 خـكتُهـ ومرده .


 اولوز انـكاى او را باككرد وكنت : كريهـكن بانار . اكرنه ، منهمكريسام مىكرد :

 اولمرزكنت : ددماتكار مىكند ؟
 میدودبرفروهى
اولدوزكنت : جرا نمىدودكاريداكند؟

اولمرزكن: جراكلانــتى باشارجيرىنكغت .
ar 0 اوليوز وكلانها
برف بــكـر شد . بيار خودى نشان داد وآ بهارا جارىكرد . سبزه دمـد .
 مرسختى زنده مانده بودند :
نتهى باشاركرسى سرد و خالـــان را برجـد . بنجرهوا باذكرد . ددمى ياشار ممراه ده بـــت نغ دبكر رفت بدنهان ـ رفتك دركور.ماى
 زنبابا نازكبا خوب شده بود . جـم دبين اولدزذ را نداثـت .
 بابا باولهوز محبت مىكرد . اما اولهز از او او مم بدن مى آمد . با بابا مىىتت: امــال مىفرستـت بسعرسه .

زبان كلاغهارا بلداست

ماه خرداد رسيد . باشار سركرم كذراننن امتحانهاى آخر مـال بود. بك روز بهاوليوز كغت : ديروز دوثا كلاغ ديدمك دود و در بر مدرسـ مى ملكـدند .
اولموز از جا جــت وكنت : خوب ، بعدن ؟
.
وتثى بـرونآمدم ، دبيم نــتـند .

促


اولورزكن : حرف زديد ؟

اولوزكفت : حتـا بلدى .
ياشاركنت : نوازكجا مىدانى ؟
 دارى، براى ابنكه عهد جيز را براى خودت نى خراهى ، براى اینـك

مـل زنبابا نــتى •
ياشاركنت : اينها را ازكجا بادكرفتهاى ؟
اولمززكن : مسىىبجساى
مىكتت. منك ازخودم درنىى آرم .
باشار از ابنخبر ثـاد شد . از خونهالى دست اولوز را وسط دو

-آفاكلاغهه حرت بز نم • هـع بادم نـــت.

باز تمت مكلكهـا

دوسه روزى كنـت . تابــان نزدبك مىثد . هوا كرم مىثـد .



اولوزوككلها
بك روز باشارآخر بن امتعان راكذراننهبود و بمخانهبرمىكـت . كىىبايبن نر از دبــنان ، مسـجد بود • جلو مسجدررخت نونى كلتنـبودند.
 دورو برث را نكاهكرد ، كـى را نديد . كوجيخلوت بود . خواست را راه بيتد كد دوباره ازبـتّسر مداثُكردند : باثار ! باشار بعغب بركدت . ناكهان جشش بد دوكاغ افتاد كه روى
 زدن.كتت: كلاغها ، شما مرا ازكجا مىثنناسـد؟ بكى ازكاغغها باسداى نازكثكنت : آفا باشار، نودوست اولموز

باشاركنت : جرا ، مـتم • كلاغ ذبكر باسداىكلغتشكت : درسـتاستك نندى ما خود نرا ندبه بود ، الا نـانيهات دا اولموز بعاث كنته بود. خـلى وتت است كـ

, نثهزركـانه سـارثكرده بود. حال اولموز جطوراست؟
 كلاغ صداىكغتكفت : ببخـبد، ما خودمان را نشناسانديم : من برادر مـان دآفاكلاغده هــمكه بيـت شمـا بود و بعدنى مرد، اينمم خوامر من الست. بانى بكويد دوشْيزه كلاغه .
 زمستان خثكثكرد، مرد . ددمان مر غمهىننسان راكرده مرد.

باشاركغت : بــا سرـلامت بامبد .

باشار فكرىكرد وكغت : خوب نـــت اينبا معبت كنيـ ، بروبم

كلاغها فبول كردند . ياشار راه افتاد. كلاغبا مر با'لى سر او بهِروازدرآمدند .
مبجك نمىنواند بكوبدك يانار جهحالى دانت. خودرآ آفر بزدك حس مىكردكه نكو . كامى بهآسـان نكاه مىكرد ، كالاغها را
 كلمدرا از مـــابشـان كرفت و نو رفت . ننهان ظلرها بهخانه نمىآمد. كلاغها بابين آمدند ، نـتـتد روى بلكان . بانار كنت : لدى

اوليرز را بينيدء
درهمن وتت صداىكريهى اولوزازآ نطرف دبوار بلنشد.هر سـ خامون شدند. بعد دوشُزْه كلاغه كنت : حالا لمىنود اولموز را ديد .
 آقاكلاغهكت : آره ، بروبم بدشر كلاغها خبر بدهـم ، بعدمى آبيم
 وتى يانار تنا ماند ، رنت بـت بام . هرجد منتظر مد ، او لوز به حياط نبامد . بركثت. ننهانى زبر بخدان نان وبنير كذانتهبود. ناهارنى را خورد ، باز رفت بشت بام • هوا كرم بود • بيرامنق دادر آورد ،

ay 0 اولموزوكلغنها

بر نـىزدند .

قراد فراد
|

سرسفر•ى ناهار بود . بابا اولوز را نتانه بود بهلوى خودن . جـهـاى اولوز تر بود . هز هن مىكرد . زنبابا مىكت : دل ككك مى خواهد . شورن را درآورده . باباكنت : دخترجان ، نو ك بجهى حرف ثنوى بودى . حرفت

اولنوزجيزى نكفت. مزمقكرد . زنباباكنت : مىكويدازتنها يى


:سازكى بـكومكو، بابا فراركذاثتك اولرزكاءكاه بـشياشار
برود و زود بركردد . اولورز خـلى شاد شد . بعد از ثاهار بابا و زن بابا
خوابـدند . اولوز باشد ، رفت بـت بام . دلث مىخواست آنبا بنـيند
 بود . آفتاب كرم مىتايـد . اوللوز رفت نـــت بالاى ســانار . دستش


 جه را مىدبدم ؟ اوليوزكتت : نه .
باشاركنت : خواب مىدبمرك دست مدبـك را كـرفتهايم ، روى
 دنبالـان مى آ بند .

اوباركنت : بـاتنكتم ؟
اوللوزكنت : نه
باناركت : كلاغها را ديلم • حرفـم زدم •
اولبرزكن :كى
باشاركنت: وتى از مدرس برمى
بودند . قرار اسـت حالا بـابند .

اوليرز كنت : بس دوشْز. كلاغه خوامر آنا كلاغهى خودمان

با بار كنت : آره .


در مـين ونت دوكارغ از بـتـت درختبا بيدا مدند . آمدندو


اولدوزوكلانها 09
بـكــان دا كرفت و ماجكرد كذاهت نوى دامنش • بس از ! ..رانبرسى


اولوزكغت : يعنى ازابنخانه فراركنم ؟
آن كلاغه كنت : آره بايد فرار كنى بايى بش ما ـ اكر ابنبا بها نى ، دق مىكنى و مىميرى . ما مىدانـيمك زنباباخـلىاذيتـتمىكند. اوليوز كنت : جـه جودى •یتوانم فرار كنم ؟ بـ بابا و زن بابا نى كذارند . عمو مم ، از وتى ـكث كثته ثده باث را به خانهى ما نیىكارد . دوثيزهكلاغه كنت : اكر نو بغوامى ، كا(غبا بلدندترا جهجورى

در بر ند
بانار ثااينجا جبزى نـغته بود . در اينوقت كنت : يعنى برود و
ديـكر بر نـكردد؛

دوثيزه كاذغ كنت : اين بسنه بعـل خودن است . نو جه فكر
مىكنى ، باشار ؟

باشاركفت : حرف ثـمارا فبول مىكنم . اكرابنبا بماند از دست مىدود وكارى مم نـى نواند بكند . اطا اكر به شهر كاغغا برود ... من نـىدانم جطور مىثود . آفاكلاغهكنت: فردا مى آيم بازهم صعبت مى مكـيم • اولورز نو
همفكبرهايت دا نا فردا بكن ...

كلاغها رنتند. اوللوزكنت : بهنظلر تومن بايدبروم ؟
.
باشاركنت : آره ، برو . اما بازهم بركرد . قول مىدهى كـ
بر كردى ؟

اولوززكنت : فول مىدم ، باشار !

هننه بزردكه
راه و دوشفراد را ياد مىتهد

فردا ظهر كاغغا آمدند . كاذغ برى مرمعراهـان بود . دوثيز•

نته بزدك رفت بغل باشار و اولهرز ، بعد نــــت روبروبـان و
كنت : كلاغها مهـ خونهالندكه شمهارا يـداكرد.م • دخترم تعريف شُما
را خـيلى مىكرد .

اوليوزكفت:
نتهذركوكثت :آره ، كلاغ خو هى بود .
اولورز آكـيـوكنت: براى خاطرمنكـتـمند .

تهام نىینولد ـ اكريـكىبميرد 1 دونا بعدنـا مىى آ بند .

نهبزرككنت: جمنوبا بسبايدكر رانروعكنـيم •
اوللوزكت : هروقتدلمخواست مى

اوليوذ وكلغنها
نهبزركکكت : حتها بابد بركردى . ماكاغغها دوست نداريم كى كـى خانه وزندكى و دوسنا نت زا بكذارد و فراركند كه خودن آ آـوده

زندكى كند و ازديكـران خبرى نداشته باثد .
اوللوزكفت : مراجهجونى مى ريد يش خودتان ؟
تهبزدكکنت : يـن از هرجيز نود محكمى لازم است . ابن را
بابد خودتان بانـد .
اوليوز كنت : نور به جه دردمان مىخورد ؟

 فإيىى دومش اين الـت كه نو مىنشـنى روى آن وكالاغها نو را بلند مىكند و مى بر ند بمشر خودثان ...

ازكجا بـاوديمكه نود بافـم ؟

نهبزدككنت : كاغغا معــد حانرند بـ آدمهاى خوب و كارى
خــتكنند. مابشم مى آريم ، شما دوتا مىديسبد ونود مىبافـد . جندناسنك بردك بـت بام بود. زن بابا آلها را مىجـد دود خم مركه. نـه بزرككت : ما بشُما را مى آريم جمع مىكنـم وسط آنها .

كىىم از ابنجاوآ نباستعبتكردند، بعدكاغغها رفتند .
 باباركنت: منبلدم . از ددمام باد كرفتام .



مدرسهى يانار نعطـلـ شد . حالا ديكر سواد فارسـس بد نبود .
 كتابهم مى بزى نهران كار مىكرد ـ كاغغهاى زبادى به خانىى آنها رفت و آمد










 مىكنبد! جـُم وكوثنان باز بايد

اولمدذ وكلانها

استكه سن ماكم است ، الما عفلمان زباد است . ابنفرما هم میغهـيم




بهر از اين نكركـــد .
 وصحبت مىكردند . از شهر خودنان حرف مىزدند . ازدرختهاى بـريزى حرن مىزدند . از ابر ، ازباد ، ازكوه ، ازدشت وصحراو استخر نعربف


 زندكى مىكند و هـيج هم دهواشان نمىشود ، جهخوب!

همسفر اولدوز

بك روز يانـار و اولوز نخمىدشتند . اولوز مرثُ را بلندكرد، دبدكه باشار خاموث் و بـعركت ايستاده او را نكاه مىكند ـ كنت : حرا

Y Y Y ابنجورى نكاهم مىكنى ، باشار؟ جه شـه ؟
بانشار كغت: دانتم فكر مى كردم
اولبرزكت : جشفكى ؟
باشاركغت : ای ، عمينجورى .
اواموزكنت : بايد بمنبكويى .
با بار كفت: خوب، مىكويم . داتن فكر مىكردم كه اكر نو از
إنجا بروى ، من از تنهايى دق مىكنم
اولوز كنت : من مم دبروز فكر مىكردم كد كت دونايى مـر
مىكرد.م . تنا مساغرتكردن لذت زبادى ندارد .
باشار كغت : بسنو مى خوامى منم معراهت بيا يم ؟

ـ ـانار كنت : منخودم مى

مـراه اولوز بيايم يبشنها ؟

اركدنـدى بدى نــــت بـذارىى وفراركنى!

باشاركنت : نكر امن راكردمام . يك روز بيـ از حركت بدان

اولهوز وباشار سرشوق آمدل وتندبهكا برداختند .

اولموزوكلانها

دزدان ماهى ، دزدان ییم
|

بانار از امنعان فبول ند: روزیكـكار نامهات را به خانهآورد


 و اورا نكران مىكردند، مىترـبدكه آخرنى بالـى بمسرن بـيايد . با بابا مناراحتبود. بخصومك روزكسرحومن رفت و ديد ماهبها نـــتـد ، دو

 مى كمنتد، سنـك مى مبراندند روزى باباكـمن خريده آورده بودكه زنبا باسر كبيندازد.زنبابا خم را برداشت برد بـت بام. سنـكها را ابنور آنوركرد ، ناكهان مقدار
 رازمابهنرانه مارا دسـت انداختهاند . منوز دست از سرمان برنداثتهاند.

انـا را جهكـى جمعكرده وسطسنـكها
باباكت: بابدجلوثانراكرفت

مـكيرمك دازما بهترانه، را بَرماند ، فراركنند .

فردااو لـوز باشار را ديد.حرنهاىآنبا را بهائفت. بانار خندبد

 نـكاءكرد دبدك بــم بشقر كانى جــع شُد است. بـكلاغها خبر دادند كه دبـك بــم نـاورند . زن بابا رفت بئ دعانوـس ودعاى خو بىكرفت . اما


ـــثاراز ننهاش اجازه مى ميرد
啇

بجها ،ازآن دوز بهبه ، هروعكردند بهور بافنن. اول طنا بهاى
كفتى درستكردند . بعدبعر• زدن برداختن.
ننهى


ولاكلنا بها بكذاردك تود محكعترمُود .
بكتُب سرشام بدنهانُ كنت : ننه ، اكرمن جند روزى مــافرت
كنم ، خـلى نــدات مىنود ؟
نـامث فكر كردكه بانارشُوخىمىكند .

بروم ؟ قول میدهمك زود بركردم .

Tv اولموز وكلغها
نهانكنت : اول بايد بكويىكهبرلشرا ازكجا بياربم ؟
يا ياركت : بولالاز ندارم .
نـانیكن: خوبباكد مىروى؟
ياناركت : حالا نى نوانم بكويم، وقتردفنن مىدانى.
نثاثكنت : خوب، كبا مىروى ؟


نه فكر مىكردك بانار راستىداستى فوخىمىكند و مىخواهد ازآنحرفهاىكنـه كـندى جندسان يـن بـكويد . آنوقتهاكه باشاركوجك وناكرد كارى اول بود،كاهكاهى از اين حرفهاى كندكند مىزد ـ منال

متارمهاى ديز را بجـنـ و بـارم دكشىكـم بكنم .

ديكر نمىدانستك هريك ازآن


كرمترازآ تث زيركرمبـاناست .
روزى مم ــك سـياه ولكردى را كـانكـان بــخانه آورده بود .

ابنحيوانكثيف را جرآآوددى بهخا نه؟

بانارخودىكرفت وباغروركت : ابنجورى نكويـد . اين بـك
 باو بـكويم الطاعت مىكند.
\& ددمان خندانخندانكتت : اكرراست مىكوبنى، بكو برود دو نا نان

سـنكك بخرد بـاورده اينم بولث .
باشار كنت : اول بايد غذا بخورد وبعد...
ننه مفدارى نان خـك جلر ــك ريخت.ــكتخوردو دمثرانكان

ددمان كنت: خوب ، جسىكويدياشار ؟

كرده، خواهث مىكنم دهنم را بازكن وآنرا درآر!
نه وددر با حبرت نكاه مىكردند . بانار بهآرامى دهنـكـ را باز كرد و دستى را تو بردك لاى دندانهاى سكت را نتبز كند . ناكهان سـك دست وبازد وبادسكرد وصداى نالى ياشار بلند هد. دده ــك را زد و بيرون انداخت . دست بانار از جنلدجا زخم شـه بود وخودنى مرتب هآخوارخهمىكرد.
آن روز بابار بينـاشكنت: رقت رفتن حتهاً اجازمیددمى ؟ نهاركنت : بلى.
ياناركنت : باثد... بند رختمبيمىاترامربسنمىدمى، نته ؟


 راضىندكد بند رخت مال ياشارباشد . وفتى مى خواستد بخوابند، يا بار كت : ننه

اولوزذوكلاغها
ندكفت : ها، بكو !

نتدكن : دلت فرم باشد ، بدكـى نـى
اكرددمات !بنجابود ، ازابنخرفهات خنداش مىكرفت؟
باهاز جيزى نكفت . در حباط خوابيدد بودند و نماناى ــتاردها
بـــار لذنبتْ بود .

然 روز حركت
 نمى آمد. فرمتكاركردن براى بجهها ز باد بود . كا(غبارفت وآمدشان را
كمكردمبيدند . زنبابا خبلى مرافب بود . تنهر
كنر زفت وآمد بكتيم . اكر نه، زنبابأ بومى برد و كارهاخرابسعىثود.
آخرهاى نِرماد بودكد نورحانر شد . ننهز دك آمدهآنذاديد و
بــدبد و كنت : آن مده زحمت كـيدبد ، حا'لا وتشى است كه فايمهائ
وا برـدد .

ياشار و اولدوز كتند:كىحركت مىكنـي ؟

اوللوز و ياناركتند: هرجلزودنر بهتر •

دو ناكلاغ سه دفع قارقاركردند ، نوردا برداريد وبا يمدبشتبام

Q Y.
دل نودل بجها نبود • مىخواستند با نو ند ، برفصند . كـىم از

نبريزى كه جند خانه آن طرفتر بود ، قار فار كرد ، تكان نكان خورد ،
برخاست ودورشد .

T 7 نهامى كه ازدلهاخبر ندارنده مىمويند :
اوللوز ديوانه شـه است!

نـب شد . سرشام اولرز خودبهخود مى خنديد. زن بابا مىكت: دختره ديوانه شـه . بابا هى مىبرسب: دخترم، آخر براى جه مى
 اولدرز مىكت: ازشادى مى خندم . زنبابا عهبا نىىـد. بابا مىيرـيـد : ازكدام مـادى؟
اولمرزمىكت: ای ، عمينجودكتادم ، جيزىنـــت .
زنبابا مىكت: ولثكن ، بسرن زده .

ننهى خوب و مهر بان

وفت خوابين بود. ياشار بدنـانى كنت: ننه، مىنوانى فردا ظهر
در خانه بانى ؟
نهاونيكت: كلرى با من دارى ؟

VI اولموزو كلانها
شار كنت : آرى ، ظهرى بات مىكوبم . در بارمى مـافرنم

نـانك
 فرامونكرده بود و بعد يادن آمد . اما مىدانـت كـ ياشار بسر خوري يك است وكار بدى نخواهد كرد . او دا خـلى دوست دائت . روزماكه بـ
 كرسنه مىماند ، امأ براى او لباى و مداد وكاغذ مى
 نیى
|

مبع شد . جند باعت ديك وفت حركت مىدسبد . زمان بد كندى مىكذشت . باشار توخانه نتا بود . مــع آرام و قرار ندائت درحياط اينورآنور مىدفت و فكرن يـن اولوز و ننهاثبود. جند دفیه
 كذاشت سرجان . ظهرى نـهاثآمد ـ انـكود ونان وبنير خريمهبود.نــــندناهارشان

رT
 بز ند. هيجكدام جيزى نمىكت . باثار فكرمىكرد: اكر اولورز نتواند

 اولوزز بـايد يـن من ؟ حالا اكر مـلى كلاغها بلند مود ، جكار كنم ؟ هنوز او للوز نـامده . دلم دادد ازسبنه درمىآيد... آب آوردن را بهانه كرد ورفت بيحـاط ـ ـ ـداى زلن با با و و بابا از


 در همبن وقت دو ناكلاغ دوى درختنبر.زيى نـــتند. باثار تاآ نها

 كلاغها بريدند و لزديك آمدل و وبالى لبخندى باو زدند و بــتند روى درخت نوت و ناكهان دونايى نروع بـ بـ تارفاركردند :
ـ قار ...قار ...قار....قار ا. .قار...قار ا..
 دانشت ، مم حركت و نكان . ياشار لحظهاى دست وبان را كـ كم كرد . . بعد بیخود آمد و خر لـرد رفت طرف لانه ، نود را برداشت و بوانـكى رفت


Yr اوليز وكلغنها
احوالبرسىكردند . يانار نود را بهنكرد. منوز اولوز نيامله بود • كـم
 بزركى حركت مىكرد وبيث مىآمد. يكى ازكلاغهاكنت:دار نسىى آبند،

جرا اولورز نـى آبد؟

 نيامد.كلاغها رسـدند . فرياد فارفار هزارانكلاغ آَسمانرزميندرابر كرد.

 نـهى باسار ديكى روى سرن كذاثته وسط حباط ايــاد فربادمىكرد: ياناركبا رفى؟.. حالا جـمهانرا درمىآر دنا.. .
 روفاى منند. اكرمرا دوستدارى ، برو اولوز را بغرست بشتبام . نثـ .


 ما هـتند ... ازشان نرى!

 دنبال اولموز ، بيـمكبجا مانده . فريادكلاغها خـلمىا وا به حـياطها دبنتهبود • مركسجيزى دوى

O VP
 ازنرى بشت بنجردها مانده بودند . بيرذنها فرياد مىزدند : بلانازلمده! برويد دعاكنـد، نـاز بخوانيد، نند وبـازكنـد ! ناكهان بابا جوب بعرست بيحـاطآمد. زنباباهم بشتـسرن بـرون

 كلاغها دبختند بسرشان ، ديـكا سرو صدا مىكردوزنبابا و بابا

را مىترمـاند .
نهدبز ك باجند نا كلاغ تورفت . مـاى فرباداولمرزازآشْزخانه مى آمد . در آشبّزخانه ففل بود . اوليوز با كارد مىزدكه در راموداخ كند. بك موداخ كوجك مـ دردت كرده بود . درابن وتت ننهى باشار سر رسبد . كلاغها راه باز كردند . نه با سنـك زد و فلل را ثـكـت . اولورز برونآمد . ننه اورا بغلكرد و بوسبد. اولورزكت: نته ، نـكران
 اذيتت مىكند ... تنىى ياشاركربه مىكرد . اولوز دو يد ، از لاندى مرغ بغبهاى در آورد و رلت بـت بام . كلاغها دورت را كرنته بودند . وفتى بهلوى يانار رسيد ، خرد را روى او انداخت . ياشار دسنها يث را باز كرد و
اورا برسينه فثرد وازثادىكريدكرد .

كفت:كلاغبا ، حركتكند ا
vo 0 اولوزوكلغنها
ناكوانكالغها بهجنب وجونُ افتادند . با منقار و جنگال نود را
كر فتنوبلندكردند. ياشازرشتهسانى بـكنارهاىتور بندكرده بود.كا(غبآ نها رامکكرفتبودند ، بانار از بالا فرباد كرد : ننه ، ما رفـتم ، بد ددمام

ماهم برسان ، زود برمىكرديم ، غـه نخور !
كاذغا بابا وزنبا با را باحال خودكذانتند و راه افنادند ـ آن دو
وسط حـاط ابـتاده داد و بيداد مىكردند وسنك وجوب مىانداختند .
لبــهابـان بارمباره مُـه بود وجندجاشانم زخخم يُده بود .
بالاخره ازنـبر دور ثدند .


. كاغغبا ملبلد مىكردند و مىدفتند
. مىرنتد بـنـهر كاغغا

مى میتند بهآنباكى ززنباباه نداشت .

هـتانكها را دود بيندازيد ! بهياد دوستان شهيلو ناكام
 جندكلمدحرفبز تند وبعد بروند مئل دبكرانكاركنـد

\% у
مال باباست ، برایخاطر توكث دفتم. بعهعا مىبوثىان.
بابار نــكر كرد.
توىبڤبه معدارى نان وكره هم بود . اولورز جند نا بر كاخغ از از


 تنهبرك برها را كرفت ، بمعا بلند شدو درحالى كه بالاى سر بجهها و كاغغها يرواز مىكرد، بلند بلندكتت : با اجازمنان مى رخوام دو

كلمهحرف بز ن .
كاغغها ساكتشدند. ننه بزرك بستانكى از زبر بالث درآورد و

 نـانهى مادر وبـرى مهربان وفداكار است. ابن برها بسا باد خوامد داد

اولدوز وياثار هوراكثيدند
كاغها بلندبلند فارفاركردند .

 ومجال نداشتهباشدكه حرف بزلد ودرد دلـ رابدكـى بكوبد.
 ننه بزدك بستاكك را الساخت بابين . كلاغها ملهل كردل . لنه

Yy اولعزوكلغنها



كاغغا بند بلند قارقار كردند . اولوز و . باشار دـت زدند ر
هوراكـــدند .


ازدوركوهاى بلندى دبله شد. نـهبز ك بـايـن آمد وكنت : سر

كردمايم . كلاغباكو ناكون هـتند.


نامه دوستان

 دـت اين نويـنده رميله أـت :

بـ دوسنان اولعوز سلام داريم • هر ك از اولیعز خبرى برای ما بياورد







 دزدبه . فنكبو تهارا جمع خوامبركرد . Tاكاكلغه مزده خوا اسد آورد . درجنك بيروذ خوامند شد . باشار دست اولیوز دا خو امدكرفت اخواهندآمس. اولیوز مادرخوب خوامد ثد وياشلر باباى خوب . ما درعروسى آنها خواميم دقصيد .
 ازثهر كلخنها زودبر كردند .

 عولتىامير كبير-آذرشُهر

## اوللوز <br> 9 <br> 8و

40 3 40 0

جنف

عرو سـكتـتونو




 كهنهأٌ درست كرده بود و اذ موماى سرثّ توى مبنه وشـكم و دسنها و باهام . تبانهـ بود .
يلنـبـ اولعوز مرا جلو


همحرفـذدن بادم نرفته .










AT
نيـت. مُابدخود اومرخو جبـت؟ عان ؟




 فتبر وكر كر مىنويسـ.
 הصشایTقایه بهر نكه دا بخوانث. بمقولداده .


عروسل، سخنتعو مىشود

هوا نار بك روشنبود . اولدرز در صـنوفخانه نــتابود ،عروست
كندان را جلرن كذاتت بود وآمـتثآ هـنه حرنـمىزد
ـ (... دالستن را بخوامى ، عروهككنـه ، نوى دنيامن فقط ترا







 كه دبروز كاوم راكـتند. زنبابام وبار شُه و هوى كوشت كاو مرْاكرده .


位
 مىز نى ... عروسك كنه ، با نوحرف بزن با من میتركم !.. غغـ مرك


 بعم نخورد • عروسك وتنه ، با تو حرف بزن يا يا من مىتركم ب... من هيج
 با من بد بانى و اخمكنى ، ديكُ نـىدانم جكار بايد بكن .... عروسك
 عروـككندا.. مندارم مینركم . حرفبزنا.. حرف.... ناكاه اولوز حس كرد كه دسنى انك جـشانث را باك مىكند و آهـت مىكوبد: اولوز ، دبكر بـاست، كريه نكن. توديكر نىى منبهحرفآملم ... صداى مرا مىننوى؟ عروسلك كندات بمحرفآممه. نو ديـكنتها نيستى.... اولمرز مرهان راكنار زد، نكاءكرد دبد عروسككندان از كنار دبوار با شُد آمد نشـنه روبروى او و بابك دستش الْكهاى او را باك

مىكند. كنت : عروسك ، نو دانتىحرف مىزدى ؟ عروـك سننـكوكن : آره . بازم حرف خوام زد

زبانترا بلم . هوا ناريك مده بود . اولوز به زححت عروسك را مىدبد كودمال كورمال از منـلوقغانه بيرون آمدو رفت طرف تاقبه كه كبربت

As O مروملستنكو
بردارد وجراغ روسنكند.كبريتكنار حراغ نبود . جراغرا زمينكذاشت

 قاتى تاريكى شُد و اناق را بر كرد ـ در اينووتت درزدند ـ اوليرزدـنـباجه
 است بمروى خودت نِارى وبـكويىى نو اصالبات را إز صنـونغانهيرون

نكذاثتهاى .
صداى باز شـن دركوجهو بابا وزنبا شنـبه شد . زنبابا جلونر مىآمد و مىكت : نو آنْزخانه بودم جراغ روشن نكردم ، الانــ روشن مىكنم .
عروسك باز باولدوزكنت: زودبات ، بــانوا
 اكر نه، باروى خردمنـبـه مى كذار ند وبد مىشود. ونتى زنبابا باتى را ازآسنانه بعدرون مى كذاثت ،اولدز كبريتى


 وتت كشتنكاو ، اولوز آنفدركريه و يـمبرى كرده بود كه هـه كنته بودند از غغه خوامد تركـد . ديشب مر ثام نغورده بود و نا مبح هذبانكته بود وصداىكاو درآورده بود. برایخاطرعمبن ، بابا به زنث سهرده بود جنلروزى دختره راولثكند وزباد بامىاث باشد .
(9)

زنبابا فنطكت: بجه ابنفر دستوبا جلتى نديله بودم • جراغ


بشمورنزكت: بوىنفت دلم دا بسم مىزند
نابــان بود و بنجره باز . زنبابا سرن دا از بنجره بررن كرد
 كه خواهر زنبابا با مجلد نوآمد وكنت : خانم باجى ، كونّها مثلذهر

تلخ شـد .
زنبابا فدراستكرد و كغت: جدكنتى كوشتهانلخنـهو
برى تكهاىكونت بعطرفش درازكردوكنت: بجشنبين.
زنبابا كوشت را از دست خوامرث قايـد و كذاينت نوى دمنش
كويت جنان نلخمزه وبلطم بودك دلذنبابا دو باره بسمخرودرد
جمدردسر بده . بابا وزن بابا وبرى باعجله رفتندبهآثبزخانهـ

 جهكنتكنتككوـتکاو برابشان نلخ شـه . عروسلسننـكوكت : منخـال مىكنمكاو كونتن را فتط براى

آنها نلخكرده . نوى دمن نو ديـكرنلخ نـىنود .
اولدوزكنت : منخرامرخودد.
 مى مورد. اينجوركاوها خبلى خامِتْا دارد.

AY
اولنوز كنت: بهنر نوكبانزرا نكه دارم ؟
عروسككت: مثلابات را .

تلغ براى زن بابا |

در آثبزخانه ، بابا و زن بابا وبرى دور اجاق جمع شده بودند و


 نـىدانم يـنازمردن جهخوردوك اين جودیمنه زن بابا كفت : مـيع جيز نخورده . دختره زهر جشـش را را روث

ريخنه. اكبيرى بدربخت !..

كوثت كاو بخرم ، نبولنكردى ...
زنباباكنت : حالا كاو بمجهن ، من خودم دارم ازبا مىافتم • بوى
كند دلم را بسم میزند ...
برىبازون راكرفت وكفت: بـابرويم برون.



A^A
كـدخانه را بر كرده .



خردن اغلب رختنو بی مىكرد .
برى دويد طرف اناق و مـدا زد: اوليوز ، اوليرز ، مامان كلرت
. دارد. مىدوى خانیى
ارليز دانـت برای عروسكث نعرين باشار را مى كردك مـداى
برى صعبتـان را بريد .

عروسكسنتكوكتت : اكمبل دارى خبر حرف زدن مرا به بانار
م مـكو .
اولوزكفت: آره، بايدبكوم •
آنوقت رفت به حياط . نود جراغ برق مر كوجه حباط را كمى


زنبابا بود .
برىبه اولدوزكت: قابلمه را بر بـه كثوم •
زن بابا كنت : نتهبنى بآن بـر•ى لات بد رودمدرازى ا.. زود

اوليوزكنت : مامان، نوخودت جراكوشتنمىخورى؟

كنتنرا لمىتنوى ؟.. برخدار بير •

A4 مروسلتسنتكو
برى بغزنباباكت : املا، خانم باجى ، ابن كاو وثتى زند بود
مر.كونتتلنخى مىكرد . حـوان نانجيبى بود.
 تكهساىكوثت را از قابله دزمىآورد و بالذت مى جود ومىبلعد . يكهو فرباد زد : دختر ، اينها را نخور . مرينت مىكند. مـه بمصداى بابا بر كنتند واولورز دا نكا.كردند و ازنمجبير جا خـك شدند .

بابا يكبار ديـكر كنت : دختر،كتت نغور. نفكنزمين. اولدوز كنت : بابا ، كونت بد اين خو دى و خوشمز كى را جرا

نخودم ؟ برى كنت : واه ، واه ! مثل لاثشورها هرجه دم دـت هیدسد

زنباباكنت : آدم نـــتـك .
اولوز نكهاى ديكر بدهان كذاشت و كنت : من تاحال كوثت بـابن خرشـزكى نخوردوام
 باز كنت : جه شطرى !.. مزمى كر. و كويُت هرغ و اينها را هددهد ، - . . زنبابا كه دست وروتدا نــــهود ، با ثُد راه افتاد طرف اناف و

كن : آنقر بخود كه دل ورودمات بر.بزد برون. بـ بـ منجه. بابا كفت : بس است دبـر ، دختر • مرضف مىنوى • بير بد
.
خاندى كلثوم
اولوزكنت : بكذار يكى دونام بغورم ، بعد.
بابا وبرى مر رفتند نو . زن بابا در انا

كندعـهجا را بركرده.
ريرىكت : بوىنفت است، خانمباجى •
زنباباكتت : يمنى مناينفدر خرمك بوى نفت را نمى
واى دلم ا.. دودهام دارند بالا مى آ يند...آ...خا..

باباكفت: برى خالم ، برن حـاط،هوراىخنك بغورد .
برى دست زن بابا راكرفت وبرد به حياط ـ اوللوز منوز لـــــ

 كغت بوىكندرا از خانه بر بيرون ا..
اوللوزكنت: مامان بوىكندكدام بود
زنبابا تابلمه را بالكد زد وفرياد كـيـد : اين كوشتهاى كاو كر نرا مىكويم . د بامُو بونى را از اينجا بر بيرون ا.. دل و رودهمام دارد بالا مىآيد .
اولوزكنت: مامان، بكذار جندتكه بخودم ،كرسناباست . زنبابا موهاى اولدوز را جنـكت زد و سرن داد زد : دارى با من لج مىكنى، نولدكنا بابا بسروصدا ازبنجره خـمثد وبرسـد: بازجهخبراست

A1 مروسلسنتو
زن بابا كنت : نو فغط زورت بسن بدبخت مىدسد . هى به من
مى كُويى با ابن زردبو كازى نداثتـ باشم . حا'لا بيـن جه لجى با من

اوللوز قابله را برداشت و رفت طرف دركوجه . بـت در فابله
را زمينكذاثت و حلفه راكرفت و بك بات را به در جـباند و خودنوا

زنبابا دنبالث دادكثـب : در را نبندى !..

تمفتّوى سـاده و مهر بان

آننب بابا وزن بابا وبرى در حـاط خوابيدند ـ اوليوز كنت من
نو اتاق مى خوابم .

بنوامى ، حالا جمات استك مى
اوللوزكنت : من سردم مىثود .
برى كنت : مواى به اينكرمى ، مى
خانمباجى ! حق دارىجـم دبدنث را نداثته باشى




ar
عروـك برسيــ ياشار را ديدى

بك روزى سـنا بـى بــــبــم و...
fروسك كنت : حالاكه تابــان استو و باثار بسرسه نـىدود •
مىتوا بـم مبح ثاشام بامر بازىكنـم وكردن بروبم •

اوللوزكفت : باشار بـكار نـــتـ. قالبافى مى كـد .
رورسككنت : بس ددمان ؟
اوللوزكنت : رنته نهران . نوكورمهاى آجر بزىكلا مىى

خودمان نكهدارى . آن ، بككاو معمولى نبوده . أهر ،



عروسككنت : باثار حالث خوب برد


ناكهان زن بابا دادن بلند مد : دغتر، سعات را بر ا.. آخر
جرا منل دبوانسا دارى ود و ود مىكنى • هـع معلوم است جه دارى
-ییريى ؟ .
بابا كفت : خواب مى يـند .
زنباباكت: خوابسرڭوا بخودد .

عروسك بواثكىكن : بهنراست ديـك بخوامى . او سوز بج و بج كنت . منخرا بم نىى آ بد ـ مىخوام بانو حرف بز
 مىخوامرتو وباشار را ببرم بمجنكلـ
 دو خت بهآسـان ناستارمها يى راكد مى افتادند، نـكاركند .

شب جنعل | شَبى |


نـف مُبكنبته بود . ماهدانت از بــتكوهها در مى آمد ـ دوى

 زبربايـان و بالهان شهر خوابـهبود درـابه روشن مهتاب ـ برئكــنـى

 رامشانداكمكردهاند مادرن در خواب شُر.نیى فرو رفنه بود ، بدار نـد. جـُمبجه با

Cont 18
حـرت دبّال كبر نرها راه كهبدو خودن عـان جور ماد ثا كوباره به
خواب رفت .
ماهدانـت بالا مىى آمد و مابمسا كوناهتر مىند. حالاديكر كبو نرها از نُر خيلى دور نده بودلد . كبونر بر ثـكسنه به كوتز وسطى كفت : عروسلبسنـكو ، جنكل ، خـلى دور است ؟ كبوتر وسطلى جوابـداد : ه ، بانار جان . وسط عهان كوهابیى

استكه ماه ازبـتـان درآمد . يكندخـنـ شند بانى . باشار، عمانكبو نر برنـكــنه, كغت : نه، عروسك مـنتكو . من از جروازكردن خونم مىآيد . مرجفلد هروازكنم خـته نمىنوم . نابــانـا

خواب مىيـنم موار بادبادكم ندهام و مى مرم. كبو تر سومى كنت : من مر هرشب خواب مى مبنـم بر كرفتهام مرواز

كبو ز وسطى،همان عروسلعسننكو،كفت: مثلاجمجور؟ كبو تر سومىكت : بك نب خواب ديدم فوطى عسل را برداشتهام هـرا خوردهام ، زنبابا بو برده دلبالمذذامته . يك وردسعم دستش بود .


 داد میذد ودبالم مىكرد . ياناركنت : آخرنُ اولمرزكنت: آخرن بكهو زن بابا دست دراذكرد و بام داكرفت

QA 10 مروسلسشنكو



نوهنوز خوايى
باشار و عروـلكسنـكو خنديدند وكنتد : عجبخوايى' بعد عروسكسنتكو كت : آخرتو جه بدى بیزن بابا كردماىك

حتى درخوابـم دست ازسرتبر نمىدارد $\ddagger$
 توىخانشام ، بابام اورا دوست ندارد • بابام مم مى فـم مى خورد كه هر دو تامان را دوست دارد.

باشاركنت: منمىخوام جندتا بـتك وارو بزنم .
عروسككف : هرسهنامان مىزنـيم آن نب جوبالهايىك درآن دور و برما بودند و بهآسـان نكاه
 و بـتك وارو مىزند و حرف مىزنتد و راه مىروند و مـي مـ خــنـ نـى
ناكهان باشاركنت: اوه!.. صبركنـد ـ زخم سر باز كرد . عروسك و اولموز نكاكردند ديدند خون از بر شـكــنـى باشار
 بسـركت : بمجنـلك خوب مىنود . حالا باىكوها رسبد بودند . اول در•ى تنكى ديمه مد. كوها

4я
در دمانهى دره سر بسمآورده بودنمودهانه را نتـكت, كردهبودند. كبونرها
 بعا نكنتى برایجه بدجنكل مىدو يم .


ماه يكبار ما ابنجلـه را داريم ا
اولوزذكت: جمع مىشويدكه جه ؟
 بجها خوب است با نه . از امنكذنته ، ما مم بالاخره جشن و شادى لازم داديم •
دره تمام ثد . جنـكل شُروع شد. درختها دراز درازسربا ابــتاده بودند وزير نور ماه مىدرخـيدند . مدنى مم از بالاى درختها برواز









عروسلك
جا خونكردهود ند و عروسكها را نماثا مىكردند . بانار و اولوز از دبين ابن هـه عروسك و برنهـ و بـ بود نوق مى كردند. هج بجثاى حتى درخواب مم جنبن جبزى نديدهاست . ماه در
 هـمجيز زيبا بود . مـهجيز مهر بان بود . خوب بود. دوست داتتنى بود . مسهجز . عـه جيز . عـه .

طاووسى باكم جترى و هر جانه

طاووى نك و نتها روى درختى نـــته و دمن را آوينته بود .

 بـ
اولنوزكنت : سارا دبكركـــت؛
عروسككن : سارا بزرك ماست .
 دوستانت
طاووسكت : بسنـما دوستان عروسلـسخنكو مـتـد .
اولنوز كنت : آره . ما را آورده اينعا كه جـن عروسكبا را تماشاكتيم
باباركنت : داستى، طاورب، نوجفر خونـكلى !

AL طاووى كغت : حالا نـا كباى مرا دبدايد . دم را نكا.

كنيد . . .
يانار و اوللوز نكاه كردند دبدند دم طاووس يواث بواث بالا


هزار رنكك منزدند . بجها دها نـان از نمبب بازمانده بود .

 يكبر من . تمام ثاعران از زبيامى و لطافت من هربف كردمالد . مثلا

 تريغكونت و بيه مر. اخلىكرده وكنت كه درمان بـبارىازمرضهاست. ثاعران ، خورشـدرا به من تهبيه مىكنند و به آن مىكيريند : طاووس


منحتى از جغت خودم زبياترم ... باشار از برجالكى, طاووى بيننك آمده بود ـ اما جون در نظر داشت بكى دونا از برهان را از او بخواهد ، به حرفاى طاووى خوب



مى ماروام بكذارم لاىكا با بام



91 مردسك سهنعر
دزآرى بدى بسن ؟
اولنوز حواسن يـتر بـش عروسكا و جانوران بود و بهحرفهاى طاووسكنر كون مىداد. بنابراين زودنراز بانار دبدكث عروسكسسنـكو مداشان مىزند . عروسك جلدن را انداخته بود و ديكر كـونر نـر نـود اولدوز نـكا كرد ديد يانار بدجورى بـكر است . كنت : باشار بيا برويم
 طاووس را بدرودكتند و بركثيدند و رفتند باين . طاووس تا آن لحظه دمث را بالا نكهدامته بود و از جاش تكان نخورده بود كه مبادا بـاى زثتش ديد شود . وفتى ديد بجهما مىخوامند بروند ، كنت :
 ترينـكنـد .

آثنايى باسارا وديتر عروسكها

عرودك سخنتكو دسنى بمسر و صورت اولوز و باشار كـبد و از جلد كبونر درشان آورد • عروسك ريزهاى فد بك وجب روى سنـكى نـــه بود. عرودك سنـنكو به اوكفت : سارا ، دوستان من اينها مـتـد ،
اولوز و باشار .

باشار و اولوز مـلام كردند . ـارا با شُد . بجمها خمثدند و با او دست دادند .

هاراكنت : بيجنن ما خوثآمعابد . من ازطرف تمام عروسكبا
(...

بـثـا خونآمد مىكربم .


 نمـكر میكتم •
سارا كنت : اول بايد از خودنان تـكر كنـد كه نوانـتهابد با اخثاق ورثار مهر بان خود عروسـكان دا به حرف بـاوربد و بعاينجنـكل

بعد روبش را كرد به عروسك سختك, وكن : بیها را بير با عروسكهاى دبكر آشناكن و بد مده بكو بيايند يـن من • جندكلمهسرف

 است ، خودثان دسته دست جلو مىآمدند و ببهسا را دوره مىكردند و مُروع مىكردند بـخونامدكفتن و محيتكردن وحرفـذدن .

خوديـنـلدها جه دـخختى|ند 9

درد انككت باشار شـت يانت بود . دست عروسك راكرفـتركنت:
ابكتْ بلجودى درد مىكند ، بك كارى بكن .
1.1 1 عروسلتسننعو

عروسك كنت : باك بادم رنه بود. خوبـُدبادم انداختى .
عروسككنداى بـسآمبوكنت : زخمى ندى ،بانار ؟
 اوللوز اضافدكرد : نوكلرخاندىاليبافى . عرورككذدكنت : با برويم جنـكر، . من مرعمى بلدم كـ زخم را

جندساءن خوب مىكند . بـا .

عروسلسشنـكوكنت : برو باشار . عروسك مهربانىاست. دواهاى
كـامى را خوب مى
دونابى از وسط عروــكـا كذيتند وباى درختانذـيـدند.جانوران
 عروسل بهاوكت : رنبق خركون ، مىنوانى بروى ازآن سرجنـكل يـى دو نا ازآنبركهاى بتَوبهن برايمبيارى ؟
خركوتكنت : ابن دفع زخمك را مى بندى ؟
 خركوثديـك جزى نـغت و خبز بردانت و دربيج و خرجنـكل




كم وبـ از وسط شـاخ و برك درختان ديله مىـد . باثاركنت : عروسلثخانم ، نو طاووس را میشناسى ؟
(1.9

. مىفروـُد، بز مىدهد
باشار كنت : عروـك سختـكو ما را برد بيـ او كـ بان صحبت
كنـيم اما او مـهاث ازخودنركنت .
عروسك كنت : عروسك سنتـكو مُـا را يـن او برده كه با جثم
خودنان بيـبد خودبـندها جدر بختىاند .
ياشار كنت : بن كنت از برهاث يكى دونا بدهد بكذارم لاى


عروسك كنه مما نطورك بر ك وكـا. را مى بـ بـد كفت : بيخرد
مىكود . همبندوزما وتت رينتن برهاتى است . آنوقتهر جفدربخواهى مى میانى بردارى.
باناركغت : راستى ؟
هروسك كنت : طاووى هر مال هـين روزهـا بـرهان را
مىديزد
ياناركغت : آنوفت جه ريختى مىشودء
هروسك كنت : يك جبز زشـت و بد منظر. . بخصوص كه باهاى زنتش رام د يبك نـى نواد فابمكند.

F-r
|

باشار داشت نوى ثن.يكىجنكل را نكاه مىكردكه جــش انثاد
 عروسككنت : عروسك خانم ، آن روثنابى ازكجا مىا يد
 است كه توى تاريكى نور بس مىدهد . مثل اينكه مىا آيد بين ما ما
 عروسك و ياشار آنفر مبر كردند كد كـم شـب تاب نزدبك شد
وسلامكرد .

عروسككت : سلام ، كر مـُبتاب .كبا مى خوامى بروى ؟

 آنها زم ؟
عروسك تـكر كرد وياشار را نـان داد و كفت : براى زخم ياشار
 يانار وكرم شبتابكرم معبت ثدند . ياشار از مسرسه وقالبافى ونه وددمان به اوكت ، و اوهم از جنكلل و جانوران و درختان وثبهاى ثاريك جنكل • عروسك كند مم مرمم دا كوبـوحاضركرد . بعمرفتاز
.
بك درختى ميوهاى كند وآورد . آبث را كرفت و با آب زغم . بانار را نـــتـ و تمبز كرد .

هر نورى هر هقفد هم ناجير باثلد،
بالاخره دوشنامى است
وصلبهاى سـرزانوى ياكـار
 كرفتهبود . آنها را داد به عروـك . وقتى جمْـن بهكر افتاد ، سلام كرد

وكنت : مبب مجلـودــانهاى ا
 ديـكان را روشنكن ، جنـلـل را روشنكنم ، اكر جه بمنى از جانوران مسخرهام مىكند و مىكويند د بابككل بهار نمىشُود. نو بـهوده مىكوشى

بانور ناجيزت جنـلـناربك را روشنكنى
خركوثّكفت : اينحرف مال ثديمىهامت . ما مم مىكوبيم 'مر
بودى هر جفدهم ناجـز باشد، بالاخره دوشـايى است
عرودك مرم را روى زخم مالبه ، برك را رون بـجـيمه بود .

 زبانكنبشك ،كنار برك . اين روزها وتت ريتتن برهان الـت . مىدوى

عروسكسنتكو ج
بك كارى مىكنى ك يكهو تكان بغورد ، يكى دونا از برماث بيفتد.

لاى كابهاث .

خركونكذاشت رنت . كرم مـب تاب كنت : اين مـان طاووى
خودبــنداست ؟
عرودككن : آره .
باشاركنت: خـلى بابرهاث مى نازد .
كرم شبثابكنت: رفبن باشار، عروسكخانم دا مى بـنىجلباسهاى ربكار نك و تفنـكى بوثبـ : عـه جاث زيبانر از طاووس است اما يك نره فـس وافادهنوكارث نـــت. براكعمبنمراستك اكر لباسهاث را بكند دور بيندازد، باز ما دوستش خواهيم داشتت. ابنـهـجوقت زشـت نـــت . جه

بالباسهان جه هى لباسهان .
با بار در ناريك رونن وسط درختان ، دسنى به وملهاى سر زانوىخودكبـد وبكامى بآَسِنْناى باره و باهاى لخت و باشنهاى زلى
نرك خودكرد وجيزى نكغ .

عروسك كنت : ياشار، خبال نكنىمن هم مثلطاووساسير لباسباى

 عروسك تكهاى ازدامن برهنت را بار.كرد ودست ياناردابــت .
 بركردد. دنبالنان مىفرستش
1.7 1 O

عروسك و يـاثار هنوز از وسط درختان خارج نشـه بودند كـ
 . باثار برها راكرفت وراه افتادند

بهعرين رتّ دنیا

كنار بركى آب ، سارا ، بزدك عروسكها ، داثت حرف میذد و عروسكهاى دبـر ساكت كون مىدادند . اولوزكناریايسـادهبود.

 مها عروسكـان را بــعرف آوردماند . مـه مىدايـم كــ ناكنون هـب بجاى توالسنه بـود ابنغل خرب باند كه عروسث را به حرف
 باثد . حالا به انتخار مهـانان عز يزمان رتص مل مرخ را اجرا
مىكنـه •

مده برای مارا كن زدند و براكند شُدند . عرودك ستنـكو بجها را روى سنكت بلندى نـالد ركنت : مـينبا بنـــينيد و نـاثاكنـد . رتْ تم سرخ بهرين رنس دباست .



لحظهاى مبدان خالى بود ـ دورا دورجانوران باى درختان نــــه
 نـ


 بودند مداى نرم و زمزمه وار آب شنـبه مىثد . مرغابيا و توهاى

 ماهناب مم نوى آب بود . فايز كى لب آب رسبد ، عروسـكهاى سفـد رنس كنان با بغزمين كذابتند . مرغابيا و فرها و ماميبا لب آب رج بستند • عروسعبا دستها و بدنشان راحركت مىدادند و نرمیدنميدند.

 بنغوانن ـ رفتـرفتديـكران هم بهآنها بيوستند وصدانى موسيـقى و آواز فناىجنكل رايركرد .
cestand 0.1 . عروسـكاجنـن مى خوا

روزىبود ه دوزصارى بود:
لباينجبكبود
تم نـرخى دوـيِله بود
، درشٌ
زيبا ،
-هر
باد آمد
باران آمد
بوران شـد
توفان شـم
تُلسرخ ازجاكنله نُد
تمبر تهاث
كجا رفتنلi
جكارشانكر دنل ؟
مردهانل ، زندهاند
كس نمداند .

طروسـكهاى سفـد آوازخوانان و رفس كنان جمـع شـدند وبلثوى عروسـكاىبنغن ابستادند . كـى بعد عروسك كوجولوى مرخى از بـُت درخانذرضكناندر آمد .
1.9 1 جرولسنغكو

عروــكهاى ســد ثروعكردند باخوانن :
ماامندا مىثنـاسيم:
ملبر تكمل مـرخ است •
از كبا مى Tيد
بهكجا مىدود 9
كسنمىداند 9
عروسك مرخكى ابنور وآنور بلـكـدْو ازكوشـى ديـكى خارج
ثد. بعد عروسك سرخ ديكرى وارد شد .
عروسـكهاى سغـد شروعكردند بيخواننن :
يك
ازكمجا می Tيد
بهكجامىدود 9
كسنمىاند
عرودلتسرخكى ابنودآ نودبلكيد وخواست ازكوثشاى خارجمود


 عروسكبزرك و كوجك سرخ وارد ندند. دسته دسته حلفه زده بودند و مىرقميدند. رقىى تند وثاد . ماه درست بالایهرثان بود ـ آتث خاموث نـه بود . مداى موسيقى بازم تندنر ثد مروسـكا دست مم را رها كردند
(11.




 سنـد حركت كردند و دور كل سرخ را كرفتند و آنها مـ شروع كردند

- به رْس وجرخ

آهذك رنس يوان يوات تدنروتندنرْد . بيهعا جنان بمهـجان
 جانودان وبرندكان ودرختان مر بدجنب وجوثن انتاده بودند . عروـكـبا رقــدند و رقــدند ، آنوقت مـه براكنـه رُدند و باز ميدان خالىثد. لحظهاى بعد عروسكها بالباسهاى اولـــاندررآمدند. دبكر وتت رفن بود. ماه بواثبوانٌ رنك مىباخت.

رفت و آمدكبو ترها


هوا كى رونن منه بود ـ زن بابا جـم باز كرد ديد سـنا كبوتر
 يكـــان بريد رفت بـخادى بانار ودو ناهان از بنجره رفتـدنو . زن بابا
: 11 جروسك سننكو
هرجه منتظر ثد كبو نرما بيرون نيامدند . خواب ازْ مرنَ بريد . بنثد رفت از بنجره نكاه كرد دبد اولوز و عروسكث دونايى خور خرابيماند و





 باز به كون رسـد . اين دفعه زن بابا الم خودنُ را مـ شنـبد و بـاك

-مىترم باباكنت : زن ، بخواب . اين وقت صبح كى مىآ يد خانیى مردم

دزدى ؟
زنباباكنت : دزد نـــت . يكهجز ديـكى الـت. دوناكبو تر رفتند نو اناق ودبكر برون نيامدند . بابا براى خاطرزنش با شد و رفت از بنجره نـكاءكرد دبد اولوز

 فكرهاى بـكانه
 ورفت بعــتراح • برى منوز خواب بود ـ اكر يــار بود البته مىديد كـ

OTY
كبونر سغيدى ازخانهى ياشار بالاآمد و از بنجر•ى خانیى اينهانبد نو ، بعدم مـداى بج.ج بلنـيُد . زنبابا آتث جرخان بدست داشت از دهلِز مىكنـت كه مداى

كنتكويىنـيد : مدابىكت : عروسك سننـكو بلند شو مرا از جلدكبوتر درآور،

بعد بغواب
صداى ديـكى كنت : خرب شد كه آمدى . من امـلا فراموث كرده بودم كه نو نوى جلد كبونر رفتى به خانهات ، يـا جلو از جلت الـت در آرمت .

مـاى اولىكفت : بايد بروبمخانهىخودمان. اينجا نمىشود.
معاى دومىكت : آره . بر برويم . نبايد نرا ا اينبا بيـنـد . زن بابا داثت دبوانه مىتـ . اذ نرس فريادى كــد و دويد بـ حـاط . بابا دانتـلبكرت دست ورونز را مىنــتـك ديد دو ناكو ترسغـد بركـان از بنجره در آمدند و يك كـى نوى هوا النور وآ نود رفنتد بعد
 كغت : دبكر جرا جنغولكباذى درمى آرىءمك ازكبو نرهانى نرسبدى؟ ابنهامركيكاتشتد رفتند .
 كنار دبوار ايستاد كنت : بازهم داشتند حرف مىزدند . • ازما بهتران ، برى ماج و واج مانه بود . زن بابا وبابا بكى بـو مىكردد و

IIr O
ملتغت نبودندكيكو تر سفـدى بشت مرهى بام فايم شـه مى خوامد دزدكى نو بخزد . ابن كبو نر ، عروسك سنتنكو بودكه از بيش ياشار برمىكت
 بالث سر بلند كرد و ديشى و داد زد : اينها !.. بكاه كن ا.. باذـكى

رنت نو .
بابا دويد طرف بنجره . ديدكو نر نبـد به منـوقغانه . بابا م
خودُ را به منـوتنانه رساند اما جيزى نديد . مات و معطل ماند كـ

كه بـت در سـربا ابـــاده بود .

اولمرز جنان خوابيـه بودكه انـكارجند شبانروز بيخوانى كـيـد و هركز بـدار بـو نيسـت . بابا نكاهى به او كرد و لحافث را بلند كرد دبد تتهاست . فكر برن دانت كه بينى عرودك را كى برده كذاشته توى صندوتخانه بـت در . زنبابا و بـرى داثتند جلـو بنجره بـا بابا را زل
 كردم بهلون بود .


بالايى مرمان باورد ...
زن بابا دعايى خوالد و به خودث فوت كرد و بعد كت : حالاتو
دختره دا بـيارن كن ...
بابا با نوك با اولموز را تكان داد و كنت : د بلند شو دختر 1..

IIP

人 ياكاد نظر كردمى امامها شله بود


 هواكرم بود . ـاشار ستخت عرقكرده بود ولهافش رادور الداخت بود . روى بهلوى جثن خوايـه بود و زانوان را ناثـكـ بالا آورده
 بارجه يــت كه خودث بـــه بود ، بك نكه بارجهى آ آى ابريــى بود . باشار دا بكان داد . يانار جشم باز كرد و كغت : نه ، بكذار يككى ارد



 با جادرث بالك كرد و كفت : بكغتى يسرم ابن بارجدى نـر و نمبز را از كبا آوردمای ؟
بانار كنت : خواب ديلم يك مرد نورانى آمد نــــت بهلوبم و بـ
 آفا . آن مرد "نزرانى مرممى از جيش در آورد و زخمر دا دو باره بـت

N0 مروسك سغنعو
ر كنت : نا نو يـدار بـوى زخخت مم خرب خواهد شد ...
باشار لمظالى ماكت شد و باز كتت : مرد مهربانى بود صودتى ابنفس نودانى بود كه نكو . ونتى زخمم را بست ، بسن كنت : بـكاكن
 الا وتتى به جلو مم نـاه كردم باز ديدم جززى نــتـ. مرد رفثه بود .

 يذت خوب كرفثه .
نهان كنت : كتى صودنت مر نودانى بود
 نه بزر ك آمه بود و باى جلاتث را خوبكرده بود. بيسن زخم من مر ديكع درد نمىكند . ننهى ياشار كريهاثى كرفت . از شوق و شادى كريه مىكرد . بـرنـرا در آغونّ كثــد و سر و رو ين را بوـيـد و كغت : نو نظر كردمى امامها ندهاى . از تو خوثــان آمه ـ اكرددماتبداندا.. كتنى انكشتت ديكر درد نمى كند . باشار كغت : عين اين بكى انكنتهام مُه . ازفردا باز مىنوانم
كاركتم •

آنوقت زخـت دا باز كرد و بركها و مرم كـياهى را برداشت زختض را


\$
جم كرد كذاشت برختجـن و كتت : ننه ، موا دبكركر م شـه ـ امب بـت بام مى خوابم .
نهاث بهت زده نكامث مىكرد . جيزى لكفت . باشار كذانت

 جنكك جا كذاشته .

64 مودجه سوارمها

باشار لب كرت ابـتاده بود مى باثيدك جـــنـ افتاد به باى كار



جه باركتت بودند .

 باثاركته بود: براى جه عروسك سنتكو جواب داده بود : اين ، ازآن كارهاى معولى
 مىنوابي ازئ كـك بنغواهيم • بانار نو معبن فكرما بودك صداى جينوداد اولموز بلند ـد .


IIY مروسلسشنعو
خالهبرىكـكـكن !..'† مردم ا..
 ناكهان دو يد بططرف باىكاو وبرن داثت و بواثـكىكت : زنبابا دارد
اولنوز را مىكـدنـ. حالا جكاركنـــ ؟

مـداى ضعينى بدكونى ياشار آمد : مرا يـداز بــت بام . مواظب
كر بهكهــاه مـ بانع.
ياناركربیى ســاه را زد و از خانه دور كرد . بعد با را انداخت
بثتِبام . بمـداى افنادنبا ، ننهان از اتاقكت : بانار ، خحى بود افتاد بـت بام ؟
ياشاركنت : جيزى نبود . باى كار راكه برايم آورده بودىانداختم
بـت بام خـكبشود .
نهأى كنت . اولنوز داده . هيج معلوم امت باى كاو مىخوامى
جكار ؟
باشاركتْ : ننه ، باز مثل ابنكه زنبابا دارد اوليز رامىزند .
بتر نـــت يكسرى بدآنها بز لى ؟
ننهاثُ كنت : به ما مربوط نيــت ، بسرجان . هر كى ملاح كلر
خردثُوا بتر میداند .
باشاركن: آخر ننه...
نهالث كنت : دست وروت را زود بشود بــا ناهار بخوريم.
 بالا . بـاى كاو كنت : ده بـت نا از مورجه سواره هام را فرستادم به

111 حــاب زن بابا برسند . مواظلب كر بدى بــاه بانى مىنرم آخرن روزى

مرا بغابد ببرد .
باشار دور و برثدا بكاءكرد ديدكر بیى سباه نوكبا نوك با دارد
جلو مىآ بد . كلوخى دم دستش بود . برن داشت وبراند . كر بـى ــــا.
خِز برداشت وفراركرد .

فلفل جاهزهاى دارد
|

ويش اوليوز وزن باباث مىدويم •
 بكى اثاق نــيمن بود كه مـنرفغاناى هم داشت و د بـكـى براى مههان
 طرف دبكر حـاط مسنراع بود و اناق ماندى كـ كن آن نتودى بود با سوداخى بالابن در ستف . بلكالى از كنار اناق بذيرابى ، بـت بام مى
آن روز وقتى نـهى باشار به خانهـان رفت ، زنبابا نــــــ بود



119
زنبابا از مـان مبح زود بو.ى برده بود و مكر كرده بودكه مبان اولموز
وعروكك حتـأ سروسرىمـت .
برى یىسروصدا بـت در كون ايسناده بود و از شكان در اولورز
را مىايبد . بابا هنوز از ادارماث بر نكتهبود .

اولوز تا آنوفت فرهت نكردهبود با عروسك حرف بزند . بابا و زنبابا خـلىكوشبـد بودند از او حرفبـرون بكـند الما نتوانــنـبودند. اوليوز خود را بهبـخبرى زده بود ـ وفتىدلث قرم شدكيكـىنمىبينـنى. رفت مراغ عروسكش . كفت : زن بابا سرابا جـم و كون شـه . انكار

بو. بريده.
هروسلعسنــكوكنت : بهر است جندروزى ازهجورىكنبـ.
 بداند من عروسك سغنـكو دارم ، بلكدفيقسم نىى نواند صبركند. تنور دا

آتث مىكندومىاندازدت توى آتش ، بـوزى خاكــتر شوى . برى وسط صعبت باشد رفت زنبابا را خبر كرد .زنباباخاكا نداز بمدستآمديشتدر • مدابى نمىآمد ، از ثكان در اولوز را ديد كـ در
 انكتنهان و بازى با آنها ـ زن بابا در را بازكرد و كنت : باكى داشتى
 دخترهك:يـــا !..
اولوز دلش در ـينهاث ريخت . خواست جيزى بكوبد ، زبانى


دست اولوز . اولمرز داد زد وكريهكد ـ زز بابا باز فرو كرد ـ اوللوز دست و باازد و خواسـت در برود كه برى كرفتش و نـكهداثتش جلو روى زنبابا . زنبابا آنيكى دوتش را مم سوزنى فروكرد وكنت : حالاديكر

 فلفل توكدهنت بركنم ؟ اولموز وسطكريائكنت : من جيزى نمىدانم مامان... آخرمن جهمىدانم 1. زنبابا روكردبهبرى وكتت : برى ، برو مُـيـّىفلفل را زودبردار بيار . فللل خوب مىتواند اين را سرحرف بـاورد . ريى دوبد رفت شــــى فلفل را آورد ـ زنبابا مغدارى فلفل كـ دستت ريخت و خواست اولوز دا بـكِد كه از دستش در رفت و بناه برد
 باو بغهانم كه زنبابا يسنى جه . برى و زنبابا اولموز را بد بـت خوابالدند . زنبابا دـــــت روى باعاثى وبرى بالاى سرث و دسنهاى اوللوز را محكـ كرفت ـ زنبابا دهن اولهرز دا باذكرد وخواست فلفل بريزدك اولسرز جيغتبلند مد صداـن داجنان سرنىانداخته بودكربد مىكردكه صداين تاجند خانه آن لـرفتر بـكو ثمىدسبد. اولهوز جـغ مىذد و مىكنت: غلط كردم !.. خاله برى كـكـكن ا..

|r| مروسكسخنعو
از دسنم سالم در بروى .
اولوز كريهكنان كنت: هنك جيزى نیددانم ... ولم كنبد !..
آخ مردم !..

ونتلا كرد كه خودن را رها كند . زن بابا فلغل را تــوى دهنش
ريخت و كنت : حالا فللل بخود بين جه مزماى دارد !
اولوز بهسرفافتاد و تفكرد به سروصودت زن بابا . فلفل رفت نو جشهواث . ناكهانبرى جـغ زد و ازجاجــت . دستبرد بـت بكردنث .

 كزيد . بعد مـورجهى ديـكىى بشت زن بابا را . جنان شد كه هــر دو دويدند به حـاط . آخرن مورجه ها را با لنكوكثشزدند و له كردند . الما جاى نــــان جنان مىـوخت كه برى كريمان كرفت . اولورز وسط انتاق به رو افتاده بود ، با دو دستن دهنت را كرنت بود و زار میزد . بوى موختكى غذا از آثبزخانه مىآمد .

مهمانان زنبابا ويرى

ثتك غروب . ياشار جان را بشت بام انداخته بود و آمده بود
 مىكرد . آفتاب زردى ، رنـكباى نو در نوى افق و ابرهاكشعلبور غروب

M MY

 و مىدرخــددلد . جـبك مىزدند . صداى برى او را از جا برالد . برى جلو بنهره ابسـاده بودو بـ تنهان مىكت : كلثوم ، باشو بيا خانیى ما ـ ازشُومرت نامه دارى .
 جـم به دمان او دوخته بودند . برى وزن بابا مم دراثاق بودلد . اولهوز
نبود .

ددهى باشار كامسانى را بـ آدرى بابا مىفرستاد . در لامه نوشته


يـن زن و بـهانی .
آخرهاى نام بود كه در زدند . جند نا مهان آمدلد . برادر و زنبرادد زن بابا بود لدبا بسركوجكهانبهرام . ازراه دورىآمد بودند . از يك نُهر دبكر . نـــتند وصبت كل اناخت . زن بابا كلثوم را تكهعاثت كه هـام درست كند .

باى بنجره . اماميع حرفى براى كنت ندايتت . البته حرفخيلىدانـت الا كتنى نبود . دلى مى خواستكار ثش نداثته بامند و او را را بكذار ند برود يـش اولورز .
وسط بكو بخند زن برادر روكرد بيزن بابا وكنت : ما آمديم نو - د كا دا مر يم . صبر حركت مىكنـم •

ITr © ATوسكسنتعو
زن بابا كنت : نامزد برى بركـنـ ؟

آنوقت دو كرد به برى و نو صورتش خـدبد .

آيا هر تز خواهد شد كـى بداند زنبابا جه بلايى سر اولسوز آورده

شام كه خوردند زن بابا باثد شروع كرد به جمع و جود كردن اسباب سغر و لباسهانى و جيز ماىديكرى كى لازمث بود . در منـنوتخانه
 را با بارجه بـــه بودند .


زن بابا كغت : مر.ض الست . بهتر است جـزى نهورد .
كلوم كغت : جـان است ؟
زن بابا كتت : دهنش تاول زده .
كلثوم و زن بابا نوى ـندوفغانه حرف مىزدند . برادر زن بابا

 واشتا|بد . خبال ميكردم ....

VIVE
بابا حرفث را بريد و كفت : آره ، منوز بـن خودمان الـت .
برادر نكامى به زن خودن كرد و زنذكاهى به نوهرن و ديـكر
. جيزى نكغند
|

صعبتبودندكه بهرام بعادرثُكنت. مامان ، منثانى دارم .
مادرٌ
. برامكفت : نسن مىنرسم
زنباباروكرد بياثار وكنت : باشو بهلوى بهرام برو...

را سرجانى جسبانه بود ونىینوانست باشود برود بـاشد . دونايى باشدند
رنثد بيرون . عمينجودىك لبكرت ايــاده بودند مىثـاشـيدند ، برام

باشاركنت:آره، منم .



نو جطور ؟

1TD
باناركنت : من ن....
ونتى خواستند بركردند جـّم بهرام بـبلمها خورد • برسـد : ابن
بله ها ديكر براى جـــت ؟


باناركغت : اول من مىدومبالا . نوبشتسر مبـا.


. ندارم .
بهرام كفت : هـب بـتـبام جهجودى اسـت؟

 كـى دو دل ايـتاد و بعد بواث بواث بالا رفت . باثار دستش را كرفت


ستاره بود وستاره بود . ميلبونها ميليون ستاره .
باشاركفت: مى بينى ؟
متارماى بالاى سريّان افتاد و كـاندكـيد و بابين آمد . ستار.ى





IY7
آنطرفتر مى آمد .
باشار مراه مكه، را بالایسرشان نـان داد وكت : ابن روشهابى
بهن داكثوآسطانكــده شـه، مى بينى؟
برامكت : آره .
ياشاركت ، ابن را بث مىكويند ارامعكه، .
بهاركفت : حاجىها ازهمبن داه بسكه مىدو دد ؟




مى .
برامكفت : بسجرا مردم بش مىكويندراه مـكه ؟ باشاركنت : معلوم است دبـك . آدمباى قدبيى كه از علم خبرى نداشتند، براى مرجهكهخردثان بلد نبودند افــاند درست مىكـردد ا ا ابن

هم يكى ازآن افـانهعاست .
برام بانرديدكتت : نو اينحرنهارا ازخردتغدرنـى آرىی

برابتان از اينحرنها لتى اكويد ؟

باناركنت : مكراينحرفها درىنــت ؟
 مىىآمد . بهام بمونآنكه جراب باشار را بمدكنت : آن ستاره راكکاه
|ry
كن .كبا دارد میدود ؟
باشاركنت : آنكه مـارهنـــت . قمر معـنوعى است . از زمبن به
آسمان فرسنادهاند .
برامكنت .كبا دارد مىوود ؟
بالاركغت : عـبنجورى دور زمبن مىكردد.
برام كنت : نو مـرا دسـت انداختهاى . از خودت حرف در
مى آرى
باشار كنت : از خودمحرف درمى آدم ءآموزكارمانبمكنه. نوم

$$
\begin{aligned}
& \text { مى توانى ازآموزكار خودنان يرسى } \\
& \text { برامكن : آموزكارما از اينجور جيزها نـىكويد. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$



- نو دروغ مىكويى

بازار صعبت وبعث داشت كـم مىثدكه داد زن بابا نو حياطبلند
ـد : كبايد ، برام
بهسا كـى از جا جـتند • برام باز باد تاريكى ثب اقتاد و
خواست كربه كند كه باثار دستش را كرفت و كتن: نتر بـر ه بـ من . بلوت ايستادمام
زن بابا صداى ياشار را بُناخت و غريد : كوـاله ، بجد را جرا
بردى بــتْبام؟

و مسطل لكرد و تدى رفت بشت بام • بهرام دا از دست باشار در

184
آورد و كنت : بروكم شو !.. لات مرزه !..
بانار كنت : فعبه !..
زن بابا ازكوده در رفت . محكم زد نو صورت يانار . بعد دست
 و زد زـر كريه. بر كــترنت بـت بام خردشانربه روافتاد روىدختخوابت.

تر بهى سياه آخرش كلر خودش را كرد

باشار مبح به سروسـاى مــافرها بـدار مُد . آنتاببشت بام بهن ثد بود و كرماى خوثابندى داثت . ننهانيجمدان زنبابا را روى دون




باسار مصاث زد : دنبال جى مىكردى اولوز
اولوز مرث் را بلند كرد و كنت : نويى يانار ؟
بانار كنت : آره . جه بلابى سر عروسك آمده ؟

اولموز مر كنـنـند يروزت را در جندكلمه به ياشاركنت . بانار م احوال باى كاو و مورجماء را كا كتت . آنوقت مر دو شروع كردند


ازماندبوده باثد 1

IVA عروسلتسنكو,
اولرز كنت : جكار مىنوانيم بكنـي ؟

باثد ، باز مىتواند نفب بز نتد بروند سر أغث
اولوز كنت : بس برو باى كاو را بردار بـار .

 كه در كوئى حـاط بود و باى كاو را آنبا فايم كرده بود ـ لانه خالى
 بإين • باز رفت بـت بام . همبن جود كارهاى بـهودماى مىكرد و ميج نـىدانستجكار بايد بكند آخرث به مداى نتهات به خود آمد . نـهاثى

 كلر بروى .

باشار كنت : ننه ، نو نىروى رختـورى ؟


باشم . ناهار مر براث دردـت خوام كرد . بانار كغت : حد. امروز مى آ يد ؟
نهااث كتت: اكر آمد ، به نو خبر مىدم .

IT.

عروسـعى همقد اولـوز |

دو سـ روز بعد ددهى يانار آمد . جنان مر.ضبودكه مبع ثا شام مى خوابـد و زار مسىذ . كلنوم و بانار برايش دكر آوردند ، دوا خريدند. ننهى باشار دبكر نىى نوانـت دنبال كار برود ـ درخانه مىماند
 كه زنهاى هــايه مى آمدند ازن مى

مىفروخت .
. يانار تالببافى مىكرد . خرجخانهيـتر باكاو بود . وفت بيكارى
 را خوردندو بد جسنجو هاى بهوده برداختند . آخرنى قرار كذاهتند عروسك ديككى درـت كنند و زود مر شروع به كار كردند .
 كرفت . از ابنجا و آنجا نكه بارجه هاى جور واجردى كبر آوردند و منهول كار ثدند . ياشار خرده د.ز بـم و اينها را از كارخانه مى آوردكه توى دسنها وباهاى عروـك بثباند . ـى خراستند عرودك رامعقد اوللرز درست كند . فرار كذاشتند كه صورتشرا هم بانار نغاشى كند . اعناى
 بهسبالند . براى درست كردن سرن از بت نوب بالاسنـكى كهنه امتفاده
|r| مروسك سنغكو
كردند . روى توبـدا با بار جهى سغـدى بونا ندند و ياشار يك روز جمع ناعسر نـــت و جセّها ودهان وديـكر جاهانُرا نقانى كرد . بــت دوز بعد عروسك سر با ابسناده بــود همقد اولدوز امالب
و لوجهاث آويزان ، اخمر . نـى خندبد . خونـعال نبود . بجهسا نـــتد

 نجيى لباى براى حنين عروسك كندهاى كار آلانى نبود . بارجى
 بود . دو سه روزى به ابن ترنبب كذثت و بجـ_ما جيزى به عقلثان

نرسبد باثار سر هغته مزدُ را مى|آورد مى داد به نـاتى و دهثامى يك قران از او روزانه مىكرفت . روزى بد اولدوز كتت : من بولم را جمع

مىكتم و براى عرودك لباس مى
الا ونتى حــاب كردد دبدند با اين بو لها ماهها بعد هم نمىثود
 عروسك كند عمجنان لخت و اخمو سر با ايــتاده بود . بجهما هر جه بانى حرف مىزدند جواب نـىداد . بك روز ياشار مدجنان كـه بـت دار قالى نــــه بود دفه مىذ فكرى بد خاطرن رسـي . او نكركرده بودكه عروسك عـغد اولموز است و بنابر ابن مىشود از لباسباى اولمرز تن عروسك مـ كرد . از اين فكر جنان خونحال شد كه شروع كرد به آوازخواندن . از شُمرهاى قالبـافان

مى خواند . بعد دفه رازمينكذانت وكاردرا بردانت . معراه ضر بههاى

 آواز بجمهاى فاليباف :

رفتم نبات بخر P
تو استكلن بندازم
درجيبم دهـاهىهم نداشتم هسشروعبادادا و اطواركردم 6

دكاندارسنتكيكتجار كمدا برشداشت
و زد سرب را شكا

-

## باز

شعر كه باشار بدخانه بركتـت ، ننهاتكنت كه زن بابا بابرادرنى بركتنه . ياثار رنكش بريد و براى اين كه نـشاثى جيزى نههد دوبد



IFT مروسك سنهنو

 با كىى نـكانى نـكاه كرد ، بعد كرفت خوابيد • صـح مم با شُد رفت دنـال كار
: آه ، عرورسك كنلهو

 اولموز و عروسك كنده آّد .

كتديم نابات آلـاغا
ايـنـkا مـالاغا
جيبهـ اونشامِم يوغ
باصلاديم ترجانافا

ماربى جر•ك داءُـنى
باددى منير باعْيى
باثهِبن ثانى دودمور


ITP







كرده بود .

شـب ، وقت خوابـن بيـآمد بدى شد : زن بابا وتثى رختغواب

 اولوزز التت . عروسكىاستك خردن درستكرده . زنبابا عروـككنـ را از بنجره انداخت وسطكرت و سر اولوز داد زد : رو نخت مرددنور خانه ينتى با ابن عروسك درست كردنت !.. مرا ترماندى . بـ بـ نو نـان مىدم كه جه جودى بامن لجكنى. خودم را ثازه ازنر آن بـكىروريكت
 كنى ، ها بابا مات و ممطل مانه بود. نكرى بودكه عروسك به امن كندكى
 دختر، اين دا كى درستكردى من خبر نشدم ؟ اولوز دهن براى حرف زدن باز نـىثد . زن بابا كفت : برو

 مىزدمك خردت ازاينخانه فرارمىكردى. بابا بعزنشكف:آره ، نو نبابد خو نت راكثـفـنى . براى بجهات
. فرد دارد
زن بابا هورهن را نـان داد و كنت : من به حرف ابن ، نرا نو خانه نـك مىدادم . بدر و برادرم مرا براى كلتى توكه بـ اين خانه نغرستادواند
باكاكت : بساست ديـكرزن. هر جهباثد بجهالت . نمىفهد.

 مىكند ؟
ناكهان اولوز زد بدكريهو وسط مق مزكربهازُ بلند بلند كت:
من...من... عروسك سخنكوم .. دا.. را مى..مىخوامر!.. زنبابا نا نام عروسك سخنـكو راينــد عهبانى نر شد وموهاىاولورز راجنكنزد ونوبيد: دبك حو ندارى نامآن كثافت را بـش من بـارى .
 آمدنـامد دار ند، باىدازما ببنران،را نوخانه بازمىكنـد. فهيدى يابابدبا مـت ودكنك نوسرتفروكن ؟ ناكهان اولبوز خودندا ازدست زنبابا خارسكرد و خيز بردائت طرفــدركهبرود عروسككنـماثُ را برداردـكـ دمرو انتاده بود وسطكرت. زنبابا مجالكندادكه ازآستانهآن طرفتربرود .

IT7
جند دفـفه بعد اولدوز نو صنـوفغاندكز كرده بود مق هو مىكرد و در بـته بود . زنبابا بيتنغت بدست وسط كرت سوختن و دود كردن
 كندكى ازكبا بهابن خانه راه بيداكرده بود .

در تنهايـى وغصه | اميد شب جله

روزها بیدرمىیكذشت . ددمى باثار نـام نابـــان مر.ش افـاده

 اوليوز اجازه نداثت بـن زنبابا المfوسك را برزبان بياورد . امامكر
 را فرامون كند ؟ آن شب جنكل را ، آن جنكل بر از اسرار را.مكر مىشد به فكر مب جله نباشد ؟ نُب جلد نمام عروسـكا باز در جنـكل جـعمىدند اما ديكى اولوز و بانار عروسكى نداثتند كه آنها را بـ جنكل برد .
آ. ، ایى عروسك سخنكو ! نو با عمركو ناه خرد جنان دردل بجسا انر كردىك آلها نا عـا دار ند فرامونت نخوامند كرد .

ITr ©روسلسغنكو
روزها و هتْها و ماهها كذنـت . اولوز به اميد شـب جله دفقه
 خودن را بـ او مىدساند . زنبابا نـكـث جلو آمده بود ـ بـبجهى آ ينداث خيلمىىباليد . اولوز را به مر كار كوجكى سرذنش مىكرد .

اميلوارى بيهوده همهى شاديها جه شدند 9

بك روز بابا ــــك آورد ، خانه سيمكثى شد . بابا يك راديو مم خريد ـ از آن بس خراغ برق در خانه روشن مىـد و ر صدانى رادبو معـ جا را برمىكرد . امـيـوارى بمشب جلد مـ امــدوارى بهودداى بود ـ انكار عرودك
 درمانه شد . ممهى شاديها و كنتكوها و بلبل زبا نـبانٌوا فراموثُ كرد .
 . باشار بمعدرسمىدفت . بجدهاخـلى خبلى
 بسرمى لات مرزه اخلاق دغتره را بدتر مىكند .

IPA
|

لابد منتظريد بينــد آخرن كلا عروسك و بجسا كبا كـــد ...

 كلرها را بكـر عوم كرد . اولثوز و ياشار دو بارهسرمُوقآمدند و جنان

 دبـــرى امت كه در كاب اوللوذ وكلغغها نومته ثـه است . فعهى

عر وــكتسنتعو مـين جا نمام ثـد .

نويـندهى اين كتاب مى مويد :

من سالها بعد اذكم شدن عروسك سخنـكو با اولدز آينا و دوست شدم جنان كه خود اولوز در مسسى كناب اولدوز
و وكلغها نوثته است . من دد ده نتى اوليوزيا او اوشنا ثدم .




منتز جاب ابن تـ باشبد .
دو دست همهى بیّهـهاى فهميله
و همهى دوستان اولدوز و و

كجل كنترباز

## جند كلمه :


و بدثُ مر مال شماست . شـا خواه نا خواه بزد دك
 بداتانغ بز د كهاينانهى Tبيد وجاىT نها دامى و عـه بيز دا بدست مى آوريد ، زندكى اجنـاعىدا
 زود ، عدالت , ثادى وانيوه ب يـكـى ، كتك ، كلر
 كرسنعى و با برمنعى و مدها خرشى و ناخوثى اجنـاعى ديكى مال شـا مىثود . مىدانيه كى بـای درمان ناخوثيها اول بايــد علت آن دا بدا كرد . مثلا دكترما براى معالجا مرينهاشان اول دنبال ميكروب آن مرم مى مكردند و بعد دوای خد آن مبكــروب دا ال به مسـرينهاثانان مىدمند . براى اذ يِن بردن ناخوشىماى اجنماعى






© IPP

 اينجا و آنیا جنكّ و خو نربزى وحوددارد



روزى تمام خواهد مُد
و هز اران هزادسوز الدبـكر بايدبكنـث تا اجتـاع

 الست كه معو لثان مازندكى هى ركنند . از دوستاهاى
 كو جهعاى بر از بهن و لجن دوستا تا خبابانهاكتر



 جلو مرغ و بوقلــون و موز و و برتمال است . اينها
 خواميد بـرد . شــا نبايد مبر ات بردا تان را دسـ

 و دوای ناخوشيهاها يـداكنيدبا آنها را نابود كنيد .

احتماع • الماتى نبـت كه عبناً حنـط مىشود .
 جند داه وجود دارد . بيكى از ابن داهها امن امت ك به دوسناما و شُهرما سغر كني و با ما مردم منتلغ

 اهر كتامى بعبك باد خراندتش مىادزده . ابن حرف

SPAO كجل
حر ند است . در د نبا T نغدر كتاب خوب داربـم كى


 درست مىدمند • علت اشباوحوادتُ وبدبیما راشمع مىدمند . ما را با احتهاعخودمان و ملتهاى دبعر




 آشنا كنند وعلثها را شُح دمند . تمس خوانین تثها براى سركمى نــت . بدينجهت من م ميل ندادم
 . بخوا نتد
بهر تعـ

در زمانهاى قديم كجلى با نتدى بيرثى زندكى مىكرد ـ خانســان

 مىكرد. اناقشان رو به فبله بود با بك ينجرهى كوجك و تنورى در وسط و سكوهى در بالا و سوراخى در سفف رو به آسمان برای دود و نور وهوا
 كــكل بود كجل صبحبا مىرفت به صعرا ، خار وعلف مىكند وبشت مىكرد
 مىكرد كه زمستان بغروئد با باز به بز بُ بدهد . بعد از ظهرها كنتر
 میزد .
 مادر وبـر ابنجورى زندكـــانرا درمىآوردند .

Ifr كجلجكنترباز
خانهى بادثاه رو بروىخانیى اينها بود . عمارت بـــارزيبايى بود كه عفل از نماناى آن حبران مىثد . دختر بادثاه عاشو كجل شـه بود .






 بك نـهى بير . و اكر مم بدهد دختر بادشاه نـى تواند در آلونك دود كرفنى آنها بند شُود و بماند .

 اماكجل باز به روىخود نياورد . كنار نل خارهاكنترمان را مىيراند و ـوت مىكيـد وبمـداى جرخ نـاناثكون مىداد .


بنجره ناشاىكهجل را نـى كرد . بادثا. تمام حكِمها را بالاى سر دخترنى جـع كرد . هـيج كـام توانـت او را خوب بكند . معهيقـكوها در اينجود جاها مىكويند ددختربادهاه راز دلش


IPA IPA
بادثاه راز دلت را بهبادثاه كنت . بادثاه ونتى شنيد دخترن عاثن كجل



 خواند وكنت: وزير ، معين امروز بايدكنتر هاىكجل را ـر يبرى و فدغن كنىكد دبكربثت بام نيابد. وزير جذدثا از نوكرهاى ورزنْكارخودن رافرستادبهخانیىكبل . كجل از مههجا بيخبر داشتكتر ها را دان مىدادكه نوكرهاى ورزنكار

 رامرشـكـتند، كاغذهاى بنجر• را همبارهكرد ود و بر كـتند .
 وناله مىكرد . بيرزن مرمم به زخمهان مىكذائت و نفرين مىكرد .




مىزنتد
يكى ازكبو ترهاكنت : خراهرجان ، نواين بـردامىثناسىاثى
ديكرىكت : نه، خواهرجان .


IP9 كهل كهنتربال



$$
\begin{aligned}
& \text { تونكرابن استككنترهانواكجا جالبكند . } \\
& \text { كبو نر دومىكت . جرا جالمىكند ؟ } \\
& \text { كوتر اولى كنت : بس نو مىكوبى جكار بكند ؟ }
\end{aligned}
$$





كبو نر اولى كنت : كان كه بسر حرفاى مارا بـنود !.. كنترها بلند ثدند بشما . جهار نابر كاز زير باها
 كبل باديه آورد . بز را دوثــد و ازنيرثّبه سروكردن كتترشاثمالِد .

كترها دست و بايى زدند زند مثدند كهجل را دوره كردند .
 بهاوكت • بيرزنكنت . بسرجان، دست از كغتربازى بردار ديكر • ابن دفعه اكر بـت بام بروى بادناه مىكشت .
 بـيستن . ـكاه كن ...
 بكنيد و دلم را ثاد كنـد و ننهام را رانى كنيد .
-
كنترها دايره شدند وبج و بج كردند و بكهو به هوا بلند شدند رفتند . كجل و ننهائ ماتـان برد . مدنى كذنت . از كنترها خبرى نـد ـ بيرزن

حرت يرزن تمام كــه بود كه كنترها در آسمان بيـابشان ند . بك كلاه ندىى با خردشان آورده بودند ـ كلاهرادادند به كبل . بيرزن كنت : مجب سوفانى كرانبانى برابت آوردند . حالا بين اندازدى سرت است با له .
كجل كلامندى را سرن كذاشت وكت : : نه ، بم مىآبد. نه ؟
بيرزن با نسجب كغت : بـر ، نو كجايى ؟
كجل كفت : ننه ، منهمينجام
بيرزن كنت : كلاه را به من بينم •
كجل كلاه رابردانت وبننهاثُداد . بيرزن آندا سرن كذاشت .
كجل فرباد كثــد : ننه ، كجا رفتى ؟
بيرزن جواب نداد .كهلمات ومنحير دورو برن رانكاه مىكرد و بكهو ديد صـاى جرخ لنهانى بلند ند . دوبد بـ اناق . ديد جرخ خود


 بير زن كنت : قـم بخور دست به مال حرام نخوامى زد ، كلامدا بدم كجل كنت : قـم مى خورمك دست به جبزهايى لز نمكه براى من

101 جروسلسننكو
حرامند .
برزن كلاه را بـكجل داد و كجل سرن كذاشت و برون رفت .






 ازت مى برسم ، درست جواب بهه . بكو بينم اكر آدما كار نكنند ،

 كجل جان ، از ا!ن دؤال و جواب جنـن نتيجه هى كيريم كه كاركرها كار
 مىدمد . بـ حالا كد ثروت حاجى عالى مال خودنى نــــت ، براى من

حلال است .
كجا با خـال راحت وارد خانهى حاجى على بارجهبافـُد . جند


 مى موددند با عـل و خامه و نان سوخارى . كجل دمنشآب انتاد . يـث

رفت و لفدهى بزدكى براى خودن برداشت . حاجى على داشت نكا.

 و سر كـيد . ابِن دفعه زنها و حاجى علىاز نركجـن كـيدند و مـدجبز را كذاثتند و دوبدند به اناظها . كجل مـهى عـل وخا وخامه را خورد وجند
 كرانفيت بود كه كجل باك مانث برده بود ـ مـهمدانهاى طلا و نفره ، بردهماى زرنكار،فالِهاوفالِجساى فراوان وفراوان، غلرفهاى نفره وبلور
 جيبانى جا مىكرفت برمىدايتت .
 خوابيـه بودند ، كاو صنـوق رابازكرد و ثاآ نباك مى نوانـتـ از بولهاى
 زد و نصف شب كنشته بود كه به طرف خانه راه افتاد ـ ككى بول براى خودثان برداشت و باقى دا سر راه به خانهـاى فقير داد ـ


 ماحبخانه نامى آمد بيند بـت در كــى هــت و و هـدا از كدام ور مىى آ يد ، مىديد بك مـت طار و مغدار زبادى بول جلو بات ربيتت وتازه
كـى ڤم آن دور :رها نـــت . كجل دبر وتتبهخانرسبد . بيرزن نغوابيـه بود . بكران كجل

Sar O كجلكنتر باز
هنوز بـت جرخ بود . خوراب جنمانت را بر گردد بودكترها نوىآلونك ابنجا و آنجا سرهـنـان را نوى بالـان كـرده بودند و خوابيله بودند .
كجل بيمدا وارد آلو نكشد و نـــتكنار نهانـيكيو كاره از سر برداشت . ببرزن ثا بـرن وا ديد شاد شد . كفت : نا إين وتْ شب كجا بودى ا
 برزن براى كجلَآنبلغود آورد . كجلكن : آ نفرعــلوخامه
 نـى نمُوم

كجل بـش از خراب هـر جه بلغور داثتند جلو كترها ريخت فردا مبح زود كلاه داسرن كذانت و رفتْبشتبامبناكرد بـ كنتر برانـن و ـوت زدن . بك جوب بلندى مـ دستت كرفته بود كه سرث كهنهاى
بــه بود .

دختر بادثاه ، مر.ن بـت بنجر• خوابـه بود و جـــم بـ بــت بام دوخته بود كه بكهو دبدكنترهاى كجل به برواز درآمدند ومـداى يوت
 كه نوى هوا اينود و آنود مىرفت و كتترهارا بازى هىداد .

 كه برود كنتر هارا بكبرد وبكثد .

■ lap
از ابن طرف دختر بادثا. نـرانكجلندو كنيز محرم دازن را
 عاشّ بـرار كجل الـت ، جارماى بينديشد . از اين طرف حاجى على و دبكـران اشتلم كنان به قـر بادثاه ربيتـد
 مـتى ؟ فثونت را بغرست دنبال دزدما ، مال را به خودمان بركردان ... اينها را معينجا داشته بات ، به نو بـو
 مىدنـت و بز نوى حياط ول مىكثت و دنبال بر ك درخت نوت مىكـت

كهباد مىزد وبه زمبن مىايداخت .

 در خطرند . باشو برك نوت براى من بيار بغودم و بكويم جكار بايد بكنى بيرزن ديـك معطل نكرد . باشدرنت با جوب زد و بركها را بـ زمين ريخت. بز خورد وخورد و ثـكش بادكرد . آنوفتزلزدنوصورت

 بيرزن ديكر جيزى نكنت و نو رفت . بز از بلكا



كعلكنتربال
 ر' بشتبام بكذارد ، جوب مىزدن و و مىانداختش بايبن ، آخر معمنان
بر كثتند بـش وزبر •

دختربادثاه عـدجز را از بشت بنجره مىديد وحالثكى خوب
شهه بود . ابن برابش دلخوشكنكى بود .

مى مردند و معطل ماند بودندك كدام دزد زبردست اـت كد زر بك شب به اين عهـ خانه دستبرد زده و ابنفدر مال و زروت باخود برده . درابن ونـَوزير واردند وكنت : بادشاه ، جيز غريبى ر:ى داده. كجل خودن نيسـت اما جوب كتتر برانىاث بشت بام كتتر مىبراند وكـى ورانـى بدكترها زددبك ثود .
بادشا.كنت : كجلرا بكيريد بـاربد يـن من . وزبر كنت: بادثاه، عرمن ثدكدكجل هيجِجا بيداين نيــت نوى

آلونك، ننهانُ تنهاست . مـجخرىهم ازكجل ندارد . حاجى على كارخاندار كفت : بـادشاه ، هرجه هــت زير سركبل است . از نـانهعاث مىفهمكه باخاندى مــى ماهم كجل دستبرد زده .
 ازبولدارهاكت : جلوجـم خودمكردنبنذنم ازكردنش نـــت شـد .انـكار جنار شعوبه هوارفت . يكى دبكركنت : منهم دبدمك آ ينهى فابطلا(يمان از تاقبه به موابلند شُد و داه افتاد ، نا آمدم بـ خودم بجنبمك ديدم آبنه نيـت

شد . حاجىعلى راستمىكوبد ، ابن كلرها عشدن زيرسركجل است .


رامحاسر.كند وزنه يامردات رابياورد
درست درمعين وتت دختر بادراه باكنيز محرمازنَ نـــنه بود و دونـابى حرف مىذدنــد ـ كنيز كــ نازه از يـن بيرزن بر كتنه بــود
 است . امشب مىفرستمن مىآ بـــ بــ دختـر بـادثاه با خودن حرف

میز ند ...
دختر بادثاه با نعجبكت : كجل مىآ بد بيش من ؟ آخر جعلرو مىتواند از مـان اينهـه فراول و فـون بكذرد و بيايد
بيا بد !..

كنيز كنت : خانم ، كجلبا هزار و بك فن بلدند . هـب منتظرن مىنويم • حتـأمى آبد .
در ابنموفع از بنجره نـاه كردند ديدند تشون خانى كـهِ را مثل نكبن انكهترى در ميان كرفنه است . دختر بادنا. كنت : اكر
 كبل من !..
حالا ديكر كنرها بشت بام نــــه بودند و دانمى خوردند. جوب كتربرانى راست ابــاده بود ، بز دانت مرنب خار مى اخورد وكلورلهـاى سنت وسرنـكن بـ مىا الداخت. قون آماده ايستاده بود. ديسى قـون بلند بلند مىكت : آهاى

كجلكنترباز
كجل ، نواكر هزار جانهم دانته بانسى ، بكى رانمى ونوانى سالم در برى.
 خواهد بود ...

برزن در آلونكاز ترى برخود مىلرزبد . مـداى جرخش ديكر

در ابنونتكجل بـ كتر هانمىكت: كغتر هایخونـكل من ، بـك
 و دلمرا نـاد كنبد و ننام رارانـى كنيد ...
 ريس تـون دو باره كنت : آهاى كجل ، ا ابندنعى آخراست كى


 كجل فرياد زد : جناب ريس فـون ، خيلى بيثـيـد كه معطلتان

 ديس تشون خوشهال شد كه بلون درد سر كهل راكير آورده . سبكارى آنت زد و كفت : عجب حفاى !.. مدابت از كدام كورى مى آيد ؛

كجلكفت : ازكود بابا وننهات!..
ديبس تـون عـبالى شد و داوكـبـد : فنولى موقوف ا .. خـال

101
 در اينوتت مـسا كتتر ازجهار كوشـى آسـان بيداندند. كنترهاى


مىانداخت . كجلكلو لهاى برداشت رفربادكرد : جناب ريس قثون ، نـكاكن

بين منكجام .
و كلوله را براند طرف ريس قثرن . ريـس قـون سرنَ را بانا
 خودد وسط دو ابرويش و دادن بلند ثد . فشون از جانتان خردد . اما كترها مجال بـان ندادند ـ كلولهبارانشانكردند ـ كلولما را به منقار
 بر سر هرك مىافتاد مىنـكـت . شب ، قشون عقب نــــت . كجل بز و
كتر مانى را برداشت وبا يبنآمد. آن يـكى كنترها مربازكعتند.

بيرزن از بولهايىك كجل داده بود ئام راسـتراستكى بيتهبود . مثل هريُبثام دروغى نبود : بكتكهان خهك باكـى آن بلغور ياعـان
 بزم بنجه وجو خورد .
بساز ثام بيرزن بدكجلكت : حالاكاه را سرت بكذار و باشو

$$
\begin{aligned}
& \text { كجلكنت : نه،،آخرماكبا و دختربادثاككبا } \\
& \text { بيرزنكفت : حالا نوبرو بين حرفيجيه... }
\end{aligned}
$$

كجلجكتربالز O9
 , وارد اناف دختر بادثاه شد . دختر بادشا. با كنبز محرم دازن شام مى خورد . حالت جآآمده بود ، بدكنبْ مىكت : اكر كبل بداند جفد
 وكثن شود.دلم شود مىزند .
كنبز كفت :آره ،خانم ، من مـ مى نرـم • بادثاه امركرده امشب
فراولها را دو برابر كنـد. بسر وزبر راهم ربيــان كرده .
 بلومرغ بود با جند جور مربا و كوكو وآنَ و ابنها . خانم و كـيز ـك


كند شـد و نـــت شد .
كبْز كت : خانم ، نو هر جه مى خوامى خــالكن ، من حتم دارم كجل نوى انانق است . اين كار ، كاز اوست . نـكتم كـجلبا هزار و ياك

فن بلدند ! ..
دختر بادثامشاد ــد وكتت:كبل جانم، اكر در اناق هـتى خودت
را نشان به . دلم برابت بك نده مده .
كجل مدانٌ دا در نـاورد . كنبز كنت : خانم ، ممكن امـت براى
خاطرمنبرون نـى آ بد . من مىدوم مواظلـبفراولها باشم....

 من عاشق بيقرادتوام ؟ بـا مرابكِيِ ، جانمراخلامكن . بادثاه مى خوامد
.
مرا "با بسر وزبر بدهد .
كجل كغت : آخر خانم ، تو بك شاهز ادماى ، جطور مى بوانى در
آلو ناك دودكرفتى ما بندشوى ؟

 نـكم ترا جه جورى مير خواهبم كرد ؟ خودت مم كه ثاهز ادماى و كارى

بلد نـستى .
دختر بادثاه كنت ، بك كلرى باد مىكيرم •
كجل كنت : جه كارى ؟
دختر كنت : مر كارى نو بكوهى ...
 جند روزى مبركن ، منمىآيم خبرت مىكتم كدكى ازاينجا در برويم .


تراولبا بود و عاثئ دختر بادثاه .
 شيه و خوابيده . عشقش كثبـه بود و شُمشير و نزّهى او را برداثته بود و با خردث آورده بود • بـر وزير وفتى بـدار ثد و اسلحهان را نديد ،
 اناق دختر بادثاه فرستاد . فراول دم در كــْزرا دبد ـ زور زد و در راباز كرد و كجل و دختر بادثا. را كرم مصبت دبد . زود در را بـــرغر باد

زد كد : كجل ابنجاست . زود بيابيد ا.. كجل اينباست .

كجلاكنترباذ
بـر وزير و ديـرانحوان دوانآمدند . بادثاه بـ مــاهو بيدارشد و بر نخت نهــت و امر كرد زنله با مردهى كجل را بيش اوباورند . ريس جراولبا كه عمان بسر وزير باشد ، و جند ثاى ديكروارد
 از كجل خبرى نبود . بـر وزبر كه عاذن دختر هم بود ازن بر بـيـد :
 بـ ابنجا بود .


يبـ مىكــد زود بروبد بيرون !

بسر وزبر باادب و احترام كغت : شاهزاده خانم ، امر خرد بادتا.

 . بسر وزبر كه كجل با خودؤ آورده بود و زبر نخت قايسشكردد بودند
 ابنجانـــت، بساينها ابذجاجكار هىكند ؟ هن بـبادثاهكزا ارث خواهم داد . دو ابن موتع كجل ببلوى دختر بادثاه ايــادهبود وبيخ كوشى مىىكت : نو نترى ، دختر ، جبزى بد دوى خودت نيار . مـيـن زوديـها دبالت مى آيم • بعد ، از وسطفراولهاكذـتـتودم در رسـد . سـدجهار نغردرآــتانى در ايـتاده بودند و كنشتن مـكـن نبود . خواستت ثلوغى راه بـندازد و

ITY
در برود كه بكهو بايش به ججزى خورد و كلامث انتاد
كجل هرفد زبان ربزى كردكه كلامم دا به خردم بـه ، بداست

 يـن تختش رمبد داد زد : حرامزاده ، مر غلطى كردى به جاى خرد ـ ـ خانیى مردم را جايـدى ، فمون مرا محو كردى ، اما ديـكر با جهجرتىى وارد اثاق دختر من شدى ؟ هعـن الان امر مىكـم وزيرم بـايد و سربعاغ

به كلويت بريزد .
كجل كنت : بادثاه هر جامر بكنى راضىام .اماولبكو دستهام را باذ :بكند و كاهم دا به خودم بـمند كه بىاديى مىشود بـش بادثا.

دست به سـنـه نباثم و سر برهنه بايسنم ر . باذثاه امر كردكه دستهاتُعا بازكنند وكلامفرابابخردثببعند
 بادثاه بكويدوكاهه دا داد و دسنهانى را باز كرد ـ كجل كلاه را سرث كذانت و نابديد ثد . بادشاه از جا جست وداد زد : بـر كبا رثى ؟ جرا فايم بانك بازى مىكنى ؟ بـر وزير نرسانرسانكنت :قربان ، هـجـجانرفنه ، زبر كالاه فام

ند ، امر كن درهارا يندند ، الان در مىدود كجل ناخواست به خرد بجنبدو جـر شود كه ديد حـا يـى نو تله افثاده است . قراولها الاق بادناه را دوردكردند بططورى كه حتى مونى مـ لىىنوالــت سوراخى يـدا كند ودربرود .

STY - كجلكنترباذ
بادثا. وتنى دبدكجلكبر نمى آيد جلاد خواست. جالادآمد.بادنا.
امر كرد: جلاد ، بزنكردن بـر حرامز ادهى وزـر را !..

بـر وزبر بدــت وبا افتاد و التاسكرد . بادثا. كنت:حرامزاده،


جلاد، رحم نكن بزنكردنت را !
 حالا بهو بكو.م از دختربادثاه . وثى ديد كجل نو هجل افتاد و


 جانم دارد ازدــت مىدود . قراولها سرشان جنان شلوغ بودك ملغت رفتن ابنها نشدند م بير
 دختر بادثاه بهيرزنكفتككجل جهجورى نوهجل افتاد و حالا بايد يك كارىكرد .



 بـود ، از غمآزادنگكـبدا..

بز خوردلى خواسـت ، بيرزن ؛ د خترها برابش خار وبر ك درخت نوتآوردند . كتُرما رفتد دوستان خود را آوردند . بز بناكرد بهخرودند


برایكتترهاكندم برشتدكند
 وآنها را مىانداختند برسر وروى قدون و فراول . در ناريكى شبكـى كلرى ازدستن بر نىى آمد . حالا وزبرمم خبردارثـه بود آمدهبود . به بادثاركفت . بادناه ، اكريكىووساعت انسجودى بكنردكنترها درو دبوار را بر مرمان خراب

بكــم •

بادثاه سغن وزير را بــنديد . امركرد درهارا باز كردند وخودن بلن بلندكنت : آهاىكجل ، بيا بروكورت را از اينجاكمكن !.. روزى

بالاخر• بهحـابت مىدم
جند دنـيفه درسكوتكنـت . كجل از حـاط داد زد : قربان ، از فرصت استفاده كرده بـه خلستان عرمن مىكنمكه مـج جا با با خواستكار ابنجودى دفنار نـىكند ...
بادشاركت : احمو ، نوكبا وخواستكارى دختربادثا.كبا ؟
 منو دخترت عاثق ومعشوفيم • بادثاهكنت : منديكر همهو دختر ييعبايمى رالازم ثدادم • عمين

كملاكتربلغ 170
حالابرو نشمىكم ...
بـادثاه جند تــ از نوكرها را دنبال دخترن فرستاد كه دستش را بكير ند و ازخانه برو ن: كنند. نو لرها رفتند و بر كتندكنتد : بادشاه،

دخترت خودن در رفته . كجل ديـكر جزى نكفت واثارهاى بـكترهاكردورفتبهخانیاثى.

$i 00$

كجل با مختعر زرو زبورى ك دختر بادشاه آورده بود و بابولى


 را درمى آوردند . كنبز را ممآزادكرده بودند رفه بود نوهر كرده بود . اوصم براى

خودن ماحب خانه وزندكى شـدبود .
 و از دستكجل دادخواهى مىكردند • بضصومك كجل باز كاهكاهى بــ



(14\%
فراوله كرده بود و دهن وزبر را بـــه بودكهجزى در بارهى كتــ نـن بـر بزدكش نكوبد ...
000

 خواهيمركت ...
Irrs

بسرك لبو وروش
.بسرل لبو فروث

جند سال بـن در دهى معلم بودم . معرسـى ما فقط يكاتاق بود ك بك بنجره وبك در به برون داشت . فاملانى با دمصلمتر بـثتر بود .











IV.
 روزى برای كلاى جهارم و سوم ديكـه مىكتم . كلاى اولودوم

 ثابستانها با سنك و كلوخ دنبال سكـا مىافتادند ، زمـتانها با كلولى . كمى بعد صداى الزكىرشت در بلند شد : آى لبوآوردم، بجها !.. لبوى داغ و ثيرين آوردم ا..
از مبر برسيم : من كاظم ، اين كيه ؟ مث كثلم كنت : كسـيـكى نيست ، آقا ... تارى وردى امت ،
 من در را باز كردم و تارى وردى باكدك سامى لبون نو آمد .




از سرما سرخ مُه بود . رو.به ده دوازده سـال داشت . سلام كرد ـ كـلتسا بى دا روكزمينكذانت. كنت : اجازه مىدمى
آنا دسنهام را كرم كتـ ؟

بجها او را كنار بنارى كثاندند . من مندلىام را بث تعارف
 بجهاى دبـر هم بمـداى ناركعددىنو آمدهبودل ،كلاس ملوغ
|Y| -جرولبورودf
شـه بود . هـه را سرجايــان نـاند
نارى وردى كـى كی كر مشدكت : لبومـلدارى ، آتا ؟


 انتخابكرد وداد دستمن وكفت : بهرالست خودت بوست بكيىى ، آنا..
 نديدابم ... رسم ورسوم نـىدانمي ....
مثلريرمرد دنـياديله حرف مىزد. لبو را وسط دستم نثردم • بوست
 شير ينشيربن بود نوروز ازآخر كلاى كنت : آ ا ... لبوكهبجكس مثل ثارى وردى ثير.بن نىیود ... آفا .
 مريساست ، آفا . من بروى تاركوددى نكاهكردم . لبخند شيربن و مرداكهاى دوى

 اينكارمايم .
منكنتم : نتعات جیاناست ، نارى وردى ؟ كنت : باهاث تكان نميخورد . كدخدا ميكويد فلـج شـد . جـى
derestain IYY
شُه . خوب لمىدام من ، Tا كا. كنت : بدرت ...
حرفم رابريد وكفت : مرده.
 ثارى وردىكت : اسب سوادى خوب بلدبود . آخرن روزى سر




. سرمان میشود ،آقا
ناركوددى نوىبرفـمىرفت طرف ده و ما صدا بش را مىثنـيدبمك
مىكغت : آىلبر ا.. لبوكداغ وشيربن آوردم ، مردم !..

 -



رـد ويرون Tامدند .

بانغلر بد بش كـكامىكرد ، آنا .
ابوالنـلكنت: آ...آنا... تاركوددى مى اخواست ، آثا، حاجىتلى
ivp
رابا دفه بكـش ، ...

400
تاركرددى مر روزيكى دوبار بـكلاى سر هیزد ـ كامىم بساز ثـام كردن لبوهان مىآمد و مركلاى مىنـــــت به درى كون مى مكرد.
 مىنوانى به من بكوبى جطور؟ ثاركوردىكنت : حرفكذثنهساست ، آثا.سرتاندادرد مىآورم .
 دعواتان رابـنوم.
بعد نارى وردى شروع بمصحبت كرد و كفت : خـلى بيخنى آتا ،

 من مر بك جيزى كـتْ ازاو . دو سـ سالى بيش بود . مادرم باز مر.






بودند و حاجى ثلى مم كه ارباب بود
آتا ، اين آخرما حاجى فلى بيشرف مى آمد مىايستاد بالاكسرما

IVP IYP
دو نا و مى نـكاه مىكرد به خرامرم وكامى مـ دستى بـسراو بامنمىكـيـد وبيخودى مى ودارد معبت مىكند . مدنى كنـتن . يكروزبنجـنبـ كى مزد منتكىمان را مىكرفتم ، يك نومن انافه به خواهر د داد و كفت : مادرثان مربض
است ، اين را خرج او مىكنـد .

بعدنى تو صورت خواهرم خنديد كسنمـجِخوشم نــامد . خراهرم
 وتىىنـيد حاجىفلى بدخواهرم انافعزد داده، رفتنوفكرو،كنت: ديكر بعداز اينبولاضافى نىىكيريد .

 خوامرم كـنويم آنا ا روز ينجهنبهى دبـكر آخراز مـه رفتيم مزدبـكيريم. حاجى
 بانزده هزار اضانه داد و كنت : فردا مى آيم خالدثان . يك حرفابى با

- ننهان دارم

بعد توصودتخواهرم خندبد كد من هبج خوثم بلامد . خراهرم
رنكن بريد و سرن را بايمن انداخت .
 راطرف حاجى انداختم وكنت : حاجىآتا ، ما بول امنافى لازم لداريم . كنهام بش مى آيد .

IvA بـرالبوغروئ

كه بدنان بـابد يا خوشتان ...


دنهاى روى مبز بود . برن داشتم و برانمش . دفه صورنش دا بريد و
خون آمد . حاجى فرياد زد و كـك خوالـت . من بيرون دوبيم ودبك

كربه مىكرد .

شب ،آقا ، كدخدا آمد . حاجىتلى از دست من نكابت كرده و

 مرا بشخواستكارى فرستاده . آره بانه ؟
زن و بجهى حاجىقلى حالامم نوشهرامت ، آفا . درحهارتادمديكر
 خبله بابكربش كوتاميـاه وسفـد ، بك دست دندان مـنوعى طلاست و بك نـبـيح دراز در دستش . دوراز ثـا ، بـك خوك كنـى
. يروبابال
ننهام بدكدخدا كفت : هناكر صدنا مم دختر داثته بايم يـكى دا بآَنير كنتار نمىدم . مادبكر هر جه دبديم بـمان الـت . كدخدا ، نو
 رامت راسنى بشوند ...

IVY IV
كدخدا، آق ،كنت : آره . نورابـت •یكوبى . حاجىقلى صـغ مى خواهد . اما اكر فبول نكنى بجهعا را بِرون مىكند، بمد مم دردسر امينهاست واينها ... ايندا مربدان ! خواهرم بـنت ننشام كز كرده بود و مبان مؤمقكريهان مىكنت:




 را كرفت و انداخت نوى حـاط كارخان و با مـت و لـكد افتاد به جان

 حالا بت نـان مىدم كه با كى طرفى . . . مرا مىكوبند بسر عــك فاجانجى ...
تاركوددى نفـى تازهكرد و دو إدهكت . آتا ، مى
 مىكردم و خودمها به زمبن مىزدم ونعش مىادم وخرن اذ زخم مودنم مىدبخت ... آخر آرام شدم . بك بزى دانتيم • من و خواهرم به بــت تومن خريله بودبم •



Ivy بـرولبوزدث
كفت : تارىعردى ، جراخواهرت شور نـى كنت : بـر زننانبز كامزدن اسـت. منوخواهرم داريم جهيز نهبـ
مىكــم كه عروسى بكنـد .

000
امــال نابــان براى كردن به عـان ده رفثهبودم . نادى وردى را نوى صعرا ديبم ، باجهل بنجاه بز و كوـفند ـ كنتم : ناركعردى، جهـز

خوامرت رآآخرث جودكردى أى
كغت: آر. . عروسى طمكدده ... حالاهم دارم براى عروسى خودم


هعادیى شد. مى.جشهىام، آثا .

سر كذشت دانهكبرف

يك روزبرفى بشت بنجر• ايسناده بودم ويرون را نـانامىكردم. دانشاى برف رنس كنـان مى آمدند وروى مـه جــز مىنــــتـد . روى بند رخت، دوى درختها ، سر دبوارها، روى آفتابهى لبكرت ، روى هـد



 دراين وفت دانهى برف مدا داد وكنت : اكر ميل دارى بدانى من
 فطر• آب بودم • نوى درياى خزر بودم • عمراه ميلـِ

 هزار تطرْى ديكر هم باهن بخار ندند . ـ ما از ـبـكى بردر آورده بوديم وخود بدنود بالا مىدفتم . باد دنبالمان انتاده بود و ما را به هر طرف ارد

Iva مر كنشتدانكابرف






آنونت نـب راناريكترمى
آنطودك بعنى از ندمعاى بخار مىكتتند ، ما ابر شـد بوديم •


دريا بودم ،كاهى ابر هارا بمنكلتُت وآدم وخر وغبره مىديدم.
نمىدانم جند هاه در آسمان سركردان بوديم . ما خيلى بالا رفته

و باىخود را دراز كنيم • دستجهمى حركت مىكرديم : من نمىدانــنم
 ما خودمان جلو آنتاب راكرفته بوديم • خـلى وسعت دانتـم • جند مد




 البْ درجاهاى دبكرمـكن استهرا كرمباثد ـ اينسرماى ناكهانى ديكر

©
رفـم توانـت حرفنرا ادامه بمد . برن شد وراه افتاد طرن


برنـنديم وبرزمبن باديدبم •
وفتى نوى دريا بودم ، سنـكن بودم . الما حالا سبك بــــه بودم.


وتى بذ زمبن لزدبك شدم ، ديدم دارم به شهر تبريز مىافتم . از
درياى خزد جغس دورثدبودم !
ازآن بالا مىديدمك بجهاكداردسكى دا با دكنك میزند وسك زوزه مىكعد . دبد اكى عمبنجودى بروم يكراست خوام انتاد روى


$$
\begin{aligned}
& \text { نودستت را زبرمنكرنى ازت خونم آمد و.... } \\
& 000
\end{aligned}
$$



هيرزن و جوجهى طلايىاث


 ونوى حياط كوجكث دنبال مورجها و عنكبونها مىكثت ـ از دولت





بم میز مند .
حياط بيرزن درختكردوى برشاخ و بركى مم دانتـ . فـلـردرد
 جوجه مىثكــت و مى خردد
عنكبونىم از تنهابى وبرى يرزذن استناددكده نوى رف ، بـت

IAP


 رونود درستمىكرد. بطر.باى رنكارنـك خا خالى انتاده بود.

 دفعه جوجه او را لبهى رن ديده بود و نهديدن كرده بود ك آخر يك
 از طرف دبكر جوجه طلايى مورجههاى زرد و ريْ.مى خانه را ريـدكن

 حــابـىى آمدند .
نبىعنكبوت بـخواببيرزنآمد وبثكنت:اكبيرزنبـبجاره ، هـع مىدانى جوجيكبردو مال, زروت زا جطورحرامهىكندء بيرزنكنت : خفهنو 1 جوجهطلابى مناينفر ناز و مهر بان است كهر كز .جنـنـنارى نیى عنكبوتكت : بسخبر ندارى . نومنل كبكا مرت را نوىبرن مىكنىوخـالهاى خام مىكنى

 راهنانكودكردهك حرف مرا باور بخواهيكرد .


 . بهالثكريهنند غنكبوتك ديد بيرزن را خوب بتته الست ، كنت : بسكونكن بكوبم . ای بيرزن بيجاره ، نو جـان مىكنى و روشود درست مى دكنى و
 مىفرونى وبك لفدهنان درمىآورىك ثــكـــرا سيركنى ، وابن جوجىى

 ونام وناهار راستداسنى بْتورى . حالا باوركردىكه جوجلانلايى مالت راحرام مىكند ؟ يرزن با خـم و تتدى از خواب بربد و براى جوجسلاله خط و



بلندشن آنتاب راتناشامىكرد .
جوجمالابى آمد باى درختكردو ، بن كنت : رفتو درخت ،
بكىدونا بـنداز ، صبعانهبخودم .
درختكردو بكىاز شاخساث را تكان داد. جند تآردوى رسـم انتاد به زمن • جوجهطلايمى خوا-ت بلود طرفكردوها ، داد بيرزن بلند ند : آهاى جوجىى زردلبو، دستبـاننزن ا دبكر حن لدارىكردوماى مرابـكنى بنودى .
a MA
جوجهطلابى بانمجب يرزن رانكاءكر د بدانكار اين يك يرزن دبـرى است : آنجـهـهاى رانى ومر بان ، آن صورت خوثَ و خندان
 زودبك به او شد و با لـكد آنطرفتر براننت وكردوها را برداشت وكذانت
نوى جـبش •

جوجهطلابى آخرنى بدحرف آمد وكنت : ننه ،امروز بكبورى
ثـداى انكار مُيطان نوجلت رفته .


 بيرزن رنت نوىآلونك. كـكى كذيـت . جوجه باندباز به درخت كنت:


مبحانسان بالك زهرثد . درخت يكى ديكرازثاخهاى برث رانكان داد . جند ناكردو انتاد
 زد : جوجه زردنبو ، حالا به نو نـان میدهم كه كردوهاى مرا خوردن بعنى جر
بيرزن ابنراكنت ورفتمنفلرآ راكرفت و برد منرمنفل وكونث را جـباند بدكاهاى آتث . كون جوجه .
 زد برسر وكلى بيرزن و زخـبـكرد . بيرزن جوجه را ولشكرداما وفى
|AD © .....
خواستكردوها راجمعكند ، دبدعـه ازسنـكند .نكامى بهررخت انداخت
 جوجهنا(بى كنج حـاط سرنَ راز بر بالث كذاشته، كز كردهبود . كاهى سرن دا در مىآورد و نكاهى بهكون سوختهان مىانداخت واثك


جشماز جوجططلابـن بر نـىدانت .
نزديكباى ظهو باد برخاست ، زد و كُردوها را بـ زمين رينت .
 جوجهطالايى همبنجود نوىلالٌ خودث رفنهبود و تكان نمى خورد . تاعمر
 زلزده بود باجوجهطل(بيش و جزار جزى نمىديد . ناكهان صدابى شنبد
 ديكر جرا معطلى مىكنى ؟ بانو كردوهات وا ببر بغروتی . آثتاب دارد
 بيرزن سرث رابر كرداند وديد عنـكبوت درشتى دارد از رف بايبن


 جوجبطل(يس وبشكت : جوجـلا(يى نازى ومبربان من ،كردوها ربتت زبر با.، نـى خوامى.بـكنى بخور بـان ؟ جوجهطلا.يى بـونآ نكه سرنـ را بلندكندكنت : دستازسر مبردار
(A9
بيرزن . بابنزودى بادت رفتكهكو نم راموغتى i
برزن بادست جو جهطلاهـش را نوازڭكرد وكت : جو جهطلابى
نازى ومهر بان من ،كردوها ريهته ز.ربا . نـى خوامى بــكنى.بغور.ــان؟
جو جهطالمى.إن دفه سرئ را بلدكرد و نو صورت بيرزن نـكاه
كرد دبد آن جــهاى رانى و مهر بان ، آن مورت خون وختدان و آن
دهانكل وهُبربن باز بر كـته. كنت: جرا نـى رخوامه، ننهجان . نومرمرم
بهزضم مى كذارى ؟
شرزنكنت : جرانمىكذارم • جو جیطا(يى لازى و مهربان من .
بانُو برومنوآلو لك .

000

مـ بيرزن بإْد مر جه ثار عنكبوت در كوث وكنار بود ، بالككرد و دور
. الشا>
دوكر.به روى دـوار

يكى ازنبباى تابــتان بود . ما.نبود . ـتار. هم نبود. هرا نّاريك


بود ، بومىكـِد وـاله ــالنمىىآمد .

بود ، بومىكـيد وـلانه ــلاند مى آمد .

اينبا آمدند و آمدند ، و درست وسطد بواركلدهائهان خوردبهمّ.

زدند . فاملمثان دو وجب يـتُر نبود . دل هر دوثان د تابتابه میزد .
لحظهاى مبن جورىنـــتند . جبزى نكنتند . لندبدند و نكاه كردند .
آَخرث كربهى بــاه جلو خزيد . كر بـى سفـد نكانى خورد و تند كنت :
مباور !.. جلو يـا !..


Ose


 نيا جلو

كر بهى مـاه مم به نوبهى خود فريادكرد : بافـف !..
 عفب كـــوسربا كنت : مـاوو !.. راه به منبروم . اكرنه مر جه دبدى ازجمّ خودت ديدى ! كر بیى سغيد قاه قاءخنديد ، سبيلبايشرالِــــد وكنت: جهحرفهاى خنسدارى بلدى نو ! راه بدم بروى ؟ اكر راه دادن كار خوهى امت ، جرا خودت راه نمىدهى منبروم آن سر دبوار ؟ كر بیى بـيا. كنت : كنتماهبد من بكنرم ، بعد نو بيا وهر كورى . مى خوامى برو كر بهى ســـد بلدنر خندبد و كنت : اين دفعه اكر حرفم راكون نكنى ، يك لقدات خواهم كرد .


بـت
 فريادى از ندكلو برآورد : مياوووا.. كنتى مونء.. احيو !.. بينـف !.. بكير !.. بيفـغـف ا..
 جاخالىكرد و زد ينى او رابار. كرد . خونداهافناد . حالا دبكى المىبّ

1A9 دوكر بعروكدبواد
 مر وصدا راه انــداخت كه موسكها صداشان را بر بدند و مرا با كونی
.


در آسـان افتاد .

بر كرد فقب ، راه بده من بروم ؟.. مونـبـاه مردنى !..
اكنون نوبت كربىى مباه بود كه بخند . خنديد و كنت . اولث








 بعد بجه خامونى شد . بازمـداى سوسـكا بودوخشوخت


19. هروع به حرن زدن كند .

كر بـى كـيـا كغت : جه رامى

بر كرد برو آخر ديوار ، منبيايمردبـوم بعد نو برو .
كر بیى بـا. خنداثنرفت وكنت : عجبرامى بـيا كردى ا من



واجبى دارم ، فبول كن وازسر راهم دور ثو ا..


كر بهى سفـد لنديد ، باشد و داد زد : مـاوو ا.. من حرن دهنم را خوب
مى فهم • تو املا كر بهى لبى

كربیى بـاه لنديد وكنت :مـاوو ا.. تونكرمىكنى منروى دبوار



بابين ومخت داغون بـود .
كر بـىیفيدنوالـت جلو خودرابكبرد وداد زد : مــاور ا.. احمي
برو كنار 1.. يــفـ ا.. بكبر ا..
|a| دوكربدروكعبواد


و بيراه برسر وروى هم ربغتند .
كر بها سركر م دعوا بودندكـكـى رياذ باكحدبوار آب سردى روشان



קنمل كلمه مقفـه
Sد باد


انـا نهاى فدبی هم هنّ ما آرزو هاى دور و درازى داءتُند . از طرف ديكُ درزمان آنها علم آنمريـُرفت نـكرده بود كه علت مسه جـز را برای آنها معلومكند . بنا برابن انـانهاى قدمعى براى مهد خبزعلتهاى
 بهآرزوهاىخود برمـند ، افـانهامى, اخـتنـودرعالم انـانه بهآرزوهابـان

- مىرسـدند



 وبركت وديـك هـزماى خوب را بموجودآورده . وجونراه على وعملى

سر كنستدومرول.. $19 r$
 باهم مىجنكند و مامر بابد با انجام دادنكارهاى خوب ، ، خداى


 بكراه علمى وعملى يـيابند وبدبهارانا بودكندد .




 افـانساى عىبابه فراوانماختهاند اند

 -طابتعلمخود در بارمى عالم نظردادماند و مطابو فهم خود براى
 ثاغكار است وهروتقكاو تتش مى خارد و شاخت رانكان مىدمد ، زمين





19P بودهاند . مثال افـانهعاى قديسى به ما نشان مىدهدك بـر از زمانهاى




خواهدكرد .
ــكى دبكر ازآرزوهاى فدبیى و بزد ك انــاندانتن عمرجاودانى



 مين مىكيرد كه عر جاودانى به دستآٓردد ـ در دل آدمهاى داستانهاى

آندبايبان مم ابنآرزو مـت .

000

كتاب دحققورقود از داسنانهاى تدبيى آندبايبان است كه از


 كه در ثادى و غـه نريك آنها مىمد و داستان بهلوانيهاى آنبا را

19ه -لمدومرول
دومرول ديوانهـر بـكى از بهوانان دلير اوغوز بودهاست . در
 هعزدابـله زا ازميان بردارد .
در اين سركذنت فسـنى ازآرزرهاى انـا نهاى فديـى خرب كنت
 بودماند ومرك ناجوانمردانهآنها را درو كرده اسـتوانـانـا خواستـاند از مر كى فراركند . باز درابنـركذنـت نهان داده شـد استكـ اكر انـانها معدبكردا دوست بدارند وخونبختى خودرا درخوشبغتىديكرانجسنجو كنـد ، حتى مىتوانتد بر عزدايـل غلبكنتد و بمنادى و خونبختى دـتـ

000

من ابن افـانه را از زبان اصلىكاب، يعنى تركى ، تزجمسكدمام
 آنافزودمام وسادهائكردهامكه مناسبحال شـما نوجا






 زمان و مكان افـانماى قدبیى نتكر بوده وكهنه مُهـ امت.
 جكو ه فكر مىكردند ، جه آرزوهابى داتتند ، جه اندازه فهم و دانت دانتند وبد وخو بـان جه بود وبعد آنهارا باخودمان دفا

 كارها كى خواهندكرد...

## سر گذشت

دومرول ديوانهسره

روزى روزكازى مـان فوم اوغوز بهلوانى بود بهنام دومرول ديوانه سر. او راديوانه مىكتند براى ابنكه دركودكىندكاو نر وحشى راكثتهبود وكارماىزير ك د. خــكى بلى درستكردهبود و تامكاروانها و رهكذرها را مجبور مىكرد

 جان مىكرد وجهلآخجا مىبر داخت ومىكذنتـ. شـاهيج نـىيرسبد دومرولجرا جنينىىكيد ؟
او خودن مىكنتك : مى خوامر بهلوان برزورى بيدا مود و از فرمان منسريبعىكند وبا منبجنكد نا اورا برزمين بز نم و نام بهلوالىام درسراسر جهان برسرزبانهابيتد .

191
دومرول جنبندلاررى بود .
روزییابنهایآمدند ودركنار بل او جادر زدند . در مـان ايـان
 جانسبرد ـ فرباد نالد وزارىبه آسمان برخاست . يكى مىكت: > واى،

 زبان مى آوددند .
. ناكهان دومرول بهلوان ازثكار بر كثت ومـداى ناله وشـيرن ثنـيد ا
 نالد وزاریااستكه دركنار بلمن راه انداخنـايد ؟ بزركان طابنه يــ آمدند و كتتد : بهلوان ، معبانى نشو . ما جوان دلاورى داثتمّك معـن امروز مرد ، از مبان ما رفت . به خاطراو
كــه مىكنم •

دومرول دبوانهسر شـشيرن راكـيد و فرياد زد : آهاى، كىاورا
كثت؟ كىجرئتكرد دركناربل منآدمبكـد ؟

بزركانكتتد : بهلوان ، كـى او را نكثته . خداو ند به مزرابـل فرمان داد وغزدايبلكه بالهاى سرخدرنكى داردناكهان سردسبد وجانآن

جوانمردراكرفت .
دومرول دبوانمسر غهبنالـ فرياد بر آورد : عزدابـلكـــت ؟ من
 هـن من بغرست و جـم مرا بر او بـناكن نا با اودست و بنجه نرم كنم و

199 2لىدودرول
مردانـكىام را نـانبدم وجان جوان دلاوردا از اوبازكير و و ناءزدايـل باشد دبكر ناجوا نمردانه آدمنكـد وجان دلاوران رانكـبرد .

دومرول اين سننان راكنت وبهخانهاثّبر كـت .
 عزرابيل ، دبدى ابن دبوانیى بدسبرت جه سخنان كفر آميزى كنت ؟


دخالتكند و ابنعه برخود مى بالد .

عغل بمرن بركردد وبياندكه مرك بينىجه .





000
دومرول دبوانه سر در خانىى خود نـــته بود و با جهل بهلوان





O P..

میكرد .




 انداختى و بيالى زرينم را برزمـن افكندى

-ى بادمك نا دنـا باشد در داستانهابكـويند .

 بودل و يغين دانتندك بيرمرد جان مالم از دست دومرولبهدر نخراهد
. برد





كردمام ...

ازكــىصـابی بر لمىآمد.دهن دومرولكف كرده بود . مىخوامت
r-1 دلى دومرول
هرجه زودنر بير مرد خودرا بشناساند نا بلند شود وبا بك خر بـى شمـير دو تـكهان كند . فر باد بر آورد وكنت : آهاى ، بيرمرد ! اسـت را بكو


كردن هدارم
غزدايـل كنت : حالا خودت مىفهمى منكى مـنم . ایى ديوانیى بد سرت ، يادت هـتك برخود مىبالـدى ومىكنتى اكر يزرابيل سرخ بال را بيـنم مىكیـن وجان مردم را خلام مىكتم ؟ دومرولكنت : بازهممىكويمك اكرعزرايـلبهجنـكم يغتدبا لها يت را خوامركند ومغزنَ راداغون خوامركرد . هزرايـلكت : ای ديوانیىخودسر ، اكنون آملهامك جان خودت رابكيرم!.. جان مىدمى ياباهن ـرجنـكنوجدالدارى ؟ دومرول دبوانهسر نا ابن راثنــد از جا جــت و فرياد زد: آهاى،

غزدايـلمرخبال نوهى ؟
عزرايـلـكفت: آره ، منم .
دومرولكف: بس بالهايتكو، بدبذت
. عزدايـلكنت : منهزارثـكلدارم
دومرولكت : جانابنهـه دلاوران و نوعروسان دا تو مىكبى،
ناجوانمرد ؟
عزدايـلكنت : داستكنتى . اكنون نيزن نوبتنت !

انتادى . حالا بـتونشان مىدمركه جـكو نهجان مىكير ند .

دومرولابنداكفت و بهنكهبان و دربانان فرمان داد : در با ان ، نكـبـانان ، درها را بيندبد ، خوب مواظب باشبد كه ابن بد نطرت فرار

نكندا
آنوقت مُهـيرنَ را كهـد و بلند كرد و به عزرابيل هجوم كرد .

 ضرب مُشـر



كـكم آسوده ـكذادمش . جهل وبك بهلوان برخاستد و سوار اسب عـدند و داه افتادل .

 بازكهت تنا شد . از بيراهع مىآمدكى مكر غزدابيل راكبر آورد .كنار
 بـ ثاخت مىآمدكه ناكهان رم كرد ودو هرول را بلند كرد وبه ند كودال



 دومرول به خرخر افتاده بود . كنت : آهاى عزدا بِل ، ترا جنـين
r.r

ناجوانرد نـىدانــم . نمىدانــمك با راهز لى جان مىكيرى و از بـت خنجر مىزنى ... آهاى !.. ززرابيلكن : حرف ييخودىنزن . اكر حرف حسايى دارى بكو كه دارى نفـهاى آخرت را مىكثى دومرول بهلوان نوانا ، دلاور جوانمرد ، السبرموجود ناجرانمردى شده بودك هزار ثـكلداردو با راهز نى جانمى كيردوازبـتخخنجرمىزند .
 ونىىخواست بمبرد • مىخواست مرك نباشد وزندكى باشد وزندكىبراز
 جنانكبيش از ابنبراى فوم خودث جا نفـانى كردهبود وشادى وخوشبغتى را به سرزمين خود آورده بود .
 در سرزمين زيباى ما كوهابیى است بزرك و سنر ك با ثلهـاى برف بون و جنان بلدكه حتى تير بهلوانى مثل من به نوكآن لمى نواندبرسد ـ در دامنـى ابنكوهاه ماباغهاى فراوانى داريم بردرخت . ودرختمو دراين
 وجهلطيف وجه بالك و نمبز . انـكورها را مىجلانيم و خمبا را ازآ بث بر
 و سرمـت مىشوبم و بيخود مىشوبم و هى بالك مىشوبم و جنان نعره مىزليم كه شير بـــه ازترى مىلرزد و مو برا اندامث راست مى مود • من ليز از آن


P P.p






مىآورند . برو!..
عزرايـلكفت : حرفهاى يِخود مىزنى بـسيرت !.. از التماى و


خداو ند را اجرا مىكنم •

دومرولكفت : بسجانها راخداو ندمىكـرد ؟

دومرولكت : بس تو جبلاى نابهنكامىك خرورا فانى مىكتى
ازيـبجم دورشو نامنخودمكارخودم رابكنم








P•ه دلىدومرول
رامىكرى خودت بكير ، بابِنزز رابـل ناجوانرد واكذارمكن!.. عزرابـل كغت : بيجار؛ بدبغت ، از دعا وزارى نو مـ بوى كغر

مى آبد ، خا(صىنخوامىدائت!..
خداو ند از سخن دومرول خرشّ آمد و به عزدايبل فرمان داد :


كند وبعن بدهد وتوديـكرجان اورامـكير.
غزرابـلـفت : خداو ندا ، !!ن انـانكــناخ را سرخود ولكردن
خوبنــــت
خداو ندكنت : عزرابيل، نودبكر در كرهاى مندخالتنكن. عزرايـل بابشدا ازروى سبنهى دومرول برداشت وكنت : بلندشو .
 كارىنغوامرداشت . دومرول بهلوان نكانى به خود داد و بلند شُد روى باى ثــكــهان ايستاد وكنت : ديدىز.رايمل ، جـكو نهاز دستت در رفتم ؟ بيا بروبم يـش

بدر بير . او خـلى دوسنم دارد ، جانثى دا در.ين لنخواعدكرد .
 بير دومرول . نام بدرنددو خاقوجاه بود . وثى دومرول را با سروصورت خر نِّ ديد ، فرياد برآورد وكنت : فزذند ، اينـجهحالىالـتء المبتكبا
 دومرول خم شد ودست بدز بيرثنرا بوبـــوكنت : بد ، بيـن جـ


 سغيمكذانت وبه خرخرم افكند وخواست جانم را بكجرد. اكنون بدر ،



بكو ك وقت زبادى ندار بـ
 باز آمس اسب رمـلـى اورا دبه بودندكه نك وتنها ازراه رســد ودومرول را نباورد . مهد نكران دومرول ثده بودند و اكنون هیديدندكه بهلوان










ازآ نها نتى نوانم حــم بونُى دومرول كنت : بد ، مس جبزت مال خودت باد ، من جات را مى دو خافوجاكغت : فرز لد ، عزيز نرومهربانترازمنمادرتـرا دارى .
Y.y

برو يـ او
عزرايـل دست به كار ثدهبردكهجان دومرول را بكبرد ـ دومرول
كنت : دست نكهلار ، ناجوانمرد !.. مىدوبم بیث مادرم.
رنتند بـش مادر بير دومرول . دومرول دست مادرن را بوسـد و

برسرم آمه
مادرث نالدكنان كنت : واى فرزندم ، جهبلايىبر سرتآمده ؟ دومرولكفت : مادر، عزدايِل سرخ بال از آسما نهاىبلند بركـيد



 مادرن لهـطاى به فكر فرو رفت بمد سر بردانت وكنت : فرزند،
 شير سنيلم را خوردى ، كلن در قلعههاى بلند و برجهاى دست نـانتى




لـدارم ...
مادر دومرول نزز جاشرادربغكرد ـ دومرولدلتنك ثد.غزدايـل هـشآمدكجانت را بـكيد . دومرول برآثغت ونعرمزد : دستلكهلار،،
(
ناجوانمرد! بك لحظهامان بهه، هیمروتا..

ديدىك هـجكى برنو رحم نكرد و جان نداد . هرجه زودنر جان بیم
بهخيروملاح خودت ا-ت.
دومرولكنت. مى خواهى حـرتبدلم لـم بـاند ؟
غزرايـلـكت : حـرت جهكـى ؟
دومرولكنت : من عــردارم • دوبـر دارم، اما نتد . برويمآ;
رابیعـرمبــارم، آنوقت مرجه مى اخوامى بامن بكن .
دومرول يـن افتاد ويـن هــر خود رفت . عـــردومرولدوبـر را روى زانوانث نـالد شير به آنها مىداد و نوازيُشان مىكرد وبجه با مـت به بــاناناى بر مادرثُ مىزدلدو نغـ زنان شُر مىغوردند
. جـمانـان مى خندبد
دومرول وارد شد ـ زنث را ديد، بـرانث را نـكاكرد و دلث
شادى و حـرت لبربز مُد . زنش تا دومرول را دبد ، بــرا اش را برزه نهاد وفرياد بر آورد و ازكردن دومرول آويخت و كنت : ایى دومرول ،
 نوكمنكـت يادت لمىآيد، حالا جرا جنبن كرفته و بر.يشانى... بسرا

را نماثاكن ...
دو:مرول به دوبـرثنـكا.كرد. بجهساروىبوستآهوغلتمى وبكديكر را باجنكت ودندانمى كرفتنومىكــــدند و مـدا برمى آور

R. 9 مر كنشتدومرول..
 شيرينم و الىمادرفززندانم ، بدان كه امروز عزدابيل سرخ بال از بلندى




 جانتباد ! اسبهایكردنفراز زبادى درطويلما دارم ، مركبتباد! خانهعاى
 يــــارى درآغل دادم ، مركبتباد! ای زن، اكعادر فرزندانم ، بعلازمن باهرمردىك جثمت بيسندو و دلت دوستـبدارد عروسىكن امادلفرزندانم

رامــكن، بــ نوامانت مى كذارم و مىدوم ... غزدايـليـشآمد : دومرول بيعركت ايــتاد. ناكهان زن دومرول ازجا جـت و ميان عزدابِل و موهرن سـد مُدو فرياد زد : ایعزدايـل،


بهلوانمبيرد وجوانى وبهلوانى بـران آنوقت دويشرا به طرف موهرن كرفت و كغت : ای دومرول ،

 دوستت داشنهام ، ایى كــ با دلى بر از معبت زنت مـهام و بـا نو خرسنـد شـهام ، خوشبغت ثـهام ، بـ از ــــو كوهواى سر مبزت را

X Y.
جسىكن؟ تبرسنانم باد اكر قدم در آنها بكذادم • بس از نو آ بهاى سرد


 تو شوهر دا جه ميكنم ؟ جون مار بز نم اكر ثوري بسرانم ، جانجهارزشىداردكه بدومادريرت ازنو درينكردنده .. آسمان


 ساكت وآرامايـتاد . غز رايـلخواستـجان زنرابكيرد . ايندفعه دومرول تكانخردد و نعر• زد : ایى عزرايـل ناجوانمرد ، نوجه عجلهاى دارىكه ما
 عزدايِل دومرول را جنان غنْناك ديدكهجرنتنـكرد دست به زن

دومرول بز لد بلتغدموردئد وايستاد . دومرول بهلوان بزدك و بردل ديمن مرك مـسرثُ را داثت .







PII Pلى دومرول
جان هردومان رارهاكنا..
خداو ند ازسخن دومرولخوشُشآمد و به عزدايـل فرمانداد : اى

جان بيرومادد دومرول رابكـرو بركرد .
عزدابيلبلنـند رفت جان بدرو مادر دومرول راكرفتو بر كـت.

مسشادشدد وآوازهاى ببلوانى خواندند و سرودهاى خوهبشنتى سردادند
, نره كــدند و زن و مرد رفـبدند و اسب ناختند و در اين هنـكام

شد واحوال دومرول ومسرن را داستانكرد و ترانه بمامآ نها ساخت تا
بهلوا انان بغوا نتد وبدانتد و درى بياموزند .

اهسانهى محبت


روزى روزكارى بادثاهى بود ودخترى دانـت شـشهت ــاله. اين
 به نام قوع على • وفت غذا اكر دستـال دختر زمين مىافتاد ، فرج على



اللكعولك بازى مىكىد ـ اللكُوولك دختر بادثاه از طلا ونقرهبود . اول دفعهاى كه دختر هـوى الك دولك بازى كرد ـ بادثاه نـام زركرهاى ضهر را جمع كرد وامركردكه نا يك مـاعت ديـكر بإيدالكُعولك


 ددست مىكرد .

 كى از او مىايــناد ومنتغر مىشد. دختر بادثاه جوبكوناه نغرماى را
 هوا بر ناب مىكرد ـ قوجعلىوظــه داشت دنبال جوببلود وآن را بردارد



 مخصرم الباببازىهاكدختردا خبر مىكردك بيابد الك دولك را برد بكذارد مرجابنكنارمبلبو نـا البـباب بازىديـكر ،ورجملىبعد مىرفتـيـن خزانددارلباسهاى دختر بادشا.كلباس مخصوس غذا براكدختر بيردولباى

مخصوس اللثوولك بازى را باورد سرجايث بكذارد . فرج على بعدىرفتآثبزمنهوس دختر بادشاه را خبر مىكرد كـ غذاى بعد از الك دولك بازى دختر را برد . دختر بادثا. بعد از هر بازى غذاى مخصوصى مى



وجّزى نبرسند وبـكويند . دختر بادثاه هر امرى داشت فو جعلى باميل دنبالثمىىدفت وكارما را جنأن خوب انجام مىدادكه دختر بادنادهر كزدـت روكاو بلند لكرده بود . قوع على عامق دختر بادثاه بود . ماف وساده دوستن دانـت . بـ بـ

شزر خودن مبج عبب وعلی نو كارن نبود . به عمبن جبتروزى رازدلث
را به دختر كنت .
آن روز دختر در بأغ بروانه مىكـرفت . فوج على هم باى درختى




بـا اين رانوبكير .من ازت مى نرسـم •




ـديم ، زن من بـويد .
الا هنوز حرفن تمام نشّه بود كه دختر بادشاه كثـــهى محكـى




جـم كبْت مرا بيبند .

توع على كذاشت رفت و كلتها را خبر كرد ، كلتها باتخت روان




P1A
اما كى باور مىكرد . كلاب وشربت آوردند ، حال دختر را جا آوردند كذانتدنى روىتْت روان و بردند بـ فعرن .




 را مرخصكرد.

مالها مىكنشت و دختر بادثاه مر روز و مر مـال خود بــدنر از
 ساله شد ، امركرد كه هبجكى حو ندارد بـاو نـكا.كند وبـن باك او او را با نكامثكنيفكند ـ اكركـى از كلنتها و لوكرها اشتبامى نـكاهى به او او



 دارى از خود من نتلمد مىكى . ازت خوشم مى آ بد .

Tla انـانا مسبت
دختر بادثاه جنان شـه بودك عميثـ تنها نوى باغ كردن مىكرد وباكـى حرن نـىزد . مىكنت كـكى ليانت حرف زدن با مرا ندارد .




 نور انكهت كـى بهبوست و موى او مى خورد ، معان روز دست جا(دها مبرده مىشد كه انكـتش با دستت بريده شود .

دختر بادناه ابنقدر دبكران را از خود دود مىكردكتنهاى تنها مىماند و نمىدانـت جكونه وفت بـنتراند . از مروانه كرفتن و كلجــن و نـــــوى نوى مُبر وكالاب و اسباب بازى وخوردن و نوشُـين


 است و باديكران خـلى فرق دارد . آنوتت قــانه مىكرفت و فوج على را
 بكيرد . دختر زور میزد كه دستش دا بتزدد . اما آخرنى وا مىداد و و
 وجـت وخيز و بروانه كرفتن . وسط بازى قوج على مىكت : شاهزاده

BT.
 شُم ، رُن من بـريد .

على را سـلـمىزد وداد وبــاد مىكرد. فوج علىدا مى مبرد دست جلادما
و ناكهان بمسهاى فرياد خودن از خوابـمى.ريد...
 خواب بيند . نازه קوجعلى را مر با معان سن وسال وسر و رضعكودكى نـى خواب مىديد . دختر بادثاه خوامتكار مم دائت. جند ناهزاده از معلكهاى دور
 خودمكـى را دوست ندارم .
 روى درخت انار لب استغر و كنت : اكدختر ذبيا ، نو جه بـن قنـكى دارى! من عاثق تو شـم . خوامث مىكنم از نوى نـبر بـا يرورن ثاخوب تماشابتكم .
دختر بادثا.كنت : اى برنهى كنيف ، بهنو امر مىكنم از ابنبا


TYI افـانكسحبت
حرف زدن با مرا ندارد .
كبوز: خنديد و كت : 'ى دختر زيبا ، من مىدانمك خــلى وفت
است مصمعبنى نداشنهاى ...
دختر بادناه بادن رفت دختر بادثاه است وناكهان نز ثد وكت

كبونر كنت : ای دختر زيبا ، دست خودم نــتـك نـكاهتنكنم.
دوستن دارم .
دختر كنت : ایكبونر خونى صحبت ، منكه نـىنوانم عثق بك

-تا من مر ترا نماشاكم
كبو تر كت : ای دختر زيبا ، مندلم فرم نـــتـك نو عشّ مرا
فول كنى . بك جيزى كروكان بده ثا دلم فرم شود از جلدم بــرون
بيام
دختر كفت : ای كبوتر خرن صهبت ، هر جه مىخوامى بخواه ،
مىدمه
كبو تركت : الى دختر زيبا ، خوابت را بله عن .

مى مورد ؟
كبوتر كغت ، ایى دختر زبيا ، بعد مىبينى خواب تو به جه دردمن
مى مورد

( VTY
در ابنموقع مـاى باىكلفتهاى دخترتنبـه شدكه حو له بمدست سرنان را بابين انداخته بودند مىآمدند . كبرنـر كنت : ایى دختر آي



نداثته باثد . دختر بادثاه ثاكهان بادن آمدك دختر بادنا. است ودادزد : اى حـوان كثـنـ ، نوجمحقىداتنى بامن حرف مىزدى ؟ خراب مرا باخوردم بركردان ـ والادل و رودمات را ازيسكردنت درمى آورم، نوحق ندارىبا آندهانكثـغ روىعناسمز بـذارى. الا كبو نر اذ روى درخت انار خـلى وقت بودكه با شهـ بود رفت بود . دختر بادثاه يخغودى عببالى مىشد و جالادهابش را بـ كـ كـك . مى
$\varepsilon$

جند هفته بودك دختر بادناه بك دقيفه م نخوابيه بود . امـلا




|in
بود . آخرن خــنه و مر.ض شد و انتاد . ابن دفعه مم خواب بهجـن نىى آمد . اما ناحر فى مىزد نه حر كنى مىكرد . مى كذانـت كه حـكيـبا

 دست به بـن دختر بز ند . ابن بود كه حـبـها نـى نوانـتـد بينيند درد دختر جـــت . روزى حـكيم بير و غريباىآمد كنت : من بـون دستزدن

كردنم دا بز نند .

بادثاه كنت كه او را يـن دختر بيرند . حـكِيم ير مست درازى
 الـت. بإد كـى بالاى مراو • افــانديعحبت، بكـو بدتاخوب شود وبتواند بخوابد .
بادشاه امركرد جار جيا در جهاركونیى شهرجار زدندكي : هرك
 از مالدنيا مىنـازكند خبلىما به طـع مالآمدندكه ما دافـــانعوعبت، بلديم ، اماوفتى
 البت انزى در دختر بادشاهنكـرد وبادثاه مر مـمثان را دـت جلادهاداد . دبـك كـى جرنت لدامت قـم جلو بـكذارد . جند روزى كذنـت . باز
 كـى 1 فـالـى معبت ه بلد نـــت 9 در فلانكوه جوبان جوانى زلدكى

OTP PY
مىكند . او > افـانیى معبت • بلد امت . بروبد او را بياور يد . اما بادناه ، بدانكه اكر خود نودنبال اونروى ، هركزازكوه بابِن نیىآيد.
 انتاد . رفنترسيدند باىكوه . جر بان جوانرامـداكرد ند . جوباناز بالاى

بادثاءكت : من بادثاهم . مكر تو نشنـدى دخترمنمرض شنه ؟
مى موامم بيا بی براث ...
بادناه بادن رفتكهحكـي جـكنته بود . حوبان يادث انداخت : رافــانهى مهبته مى خواهى ؟ بادثاءكن : آره ، مـانك كنتى . حـكم بير وغر يباى كنتك تو بلدى .
جوبان جوانكنت : آزه ، بلم . بادثاءكنت : اكر دختر مرا خوبكنى هرجفد, طلا و نغره و نروت بخرامى ، مىدمم • جوبانك داشتازكوه بايِن مىآمدكنت : بادثاه ، اكر حرفمال ديبا را بـارى ، من لمى آيم. دافـاسى محبت، همبن به خاطر محبت كنت مى
 جلادها بـبارد اما ججزى بكغت . جوبان سوار نرك اسب بادثاه شُد و راه انتادند . وتى بعترردبدلد ، جوبان رابشت بردماى نـالددلد و كتتند :


TYD افـانهكسحبت
 بتواند بـنود ـ اكر غيراز من و دختر كس دبكر اين دور وبرها باثد ،

افــانه انرى نخواهد دانت . عـه دور مو ند . بادثاه ناجار امركرد قعر دختر را خلوت كردند . توى فمر ففط

 نداثت . جوبان كنار در نـــت وبلند بلندكفت : اكد ختر زيبا ، انى قبز خانم ، مىخوام >افـانهى محبت، بـكوـم ، كوت مىكنى ؟


جوبان شروعكرد بـكتن „افـانهى محبت، . كفت :


 قو جعلى میىداد. ونت توب بازىاكر نوب دورترمىافتاد، قورجعلى برابش


 و نـوبند . دختر رادثاه هر امرى دانت ، قوع على با مـل دنبالش مىرفت و كارها را بنان خوب البام مىداد كــ دختر بادثاه هركز دـت دوى او بلند نـكرده بؤد . قوج على عاثق دختر بادثـا

 آخر دوست داشتن جه عـب و علتى مـكن الـت داثته باشد ؟ وتى با باهم توى باغ بودند ودختر بادثاه بروانه مىكرفت با الك دولك بازكمىكرد.


 لـىكرد ، كلغت مـا و نوكرها را بـك مىكت و بيش خود راه نىداد. فوج على هـينطور شاد و ببك زندكى مىكرد نا روزى كه ديد دبـك نىیتواندرازدلى را بعختر نكوبد. ابن بودكروزى وفتبروانه

 دختر بادشاه ازابن حرف جنان بشىآمدكه قوج على دامبلى زد

وهر كز فكر نكردك جهبلابىـراو آمد.؛

جربان جوان ساكت بُد . دختركنت : جربان ، بكو بعد جمند جوبانكن : ایى دختر زيبا ، نو فكر مىكنى جه بالانى سر فوج علىآمدء دختركنت : من هركز فكر نكردمامك جهبلايى سرفوجعلى آمد.

نو مىدانى قو جعلى آخرث جمبدء بـا جلو بكو . جربانباشد رفت لشـت كنار تختدختردست اورادر دستكرفت و دلبالىى دافــانهععبته را جنينكنت :

YYY المـاندسعبت

- '
 غار كوسـندان خوابيمه بود ـ خوامر فوجعلىك بمسن و سال خود او بود ،
 وكنت : فو جلى، جه بسوتعآمدى . من دارم مىميرم. خوامرت رانتها نكذار . تنبايى دردكـنـهاى است بد مرد . بسر او را عمانجا سركوه خاك كرد . عمرك خواهر بركـت ، بدجاى بدرن ، برادرن را دبد. باهم براى بـد

و سرتبرنٌ كل ودرخت كاثتند .
روزها وهنتها و ماها وسالهاكذـتـت. نو جعلى و خوامرن شُدند مغه مـجده ماله . دو نابى كو. و صحرا را از باثنه در مىكردند و
 غار مىكذراندند . فقط كامى در زمــان به نهر مى آمدند ، موقعى كه

كوسندان در غار زمستانى بودند و وقتبيكارى بود .
 درخــان بود ، مئل مبوههاى بايمز مشطر و دوست داشتنى بود ومثل ما.


بود . بسعـنجهت ثوجعلى لاله صدا ثشمىكد .




SYA MYA



هوا دانت ناربك مىثد . ثوج على نكاه كرد دبد از آنور كو.

 مر كدام مـكَى به بـت دانت • بر كردند ، خواسنتد بركردند كه بكى از امبها كنت : من ديـك نهىنوام تنهاى ثتهاتوىآن فعر زندكى كنم .


بـ دغنر عوها . اسبـاى ديـك دلدارىاث دارند و بالاخره باهمبر كـتند . توجعلى باشد افتاد دبال امبها . رفتند ورفتند جند ثاكوه را بشت ـر كذاثنتد .

 قصرطا . ورج على منتغر شد ديد مُشكبو تر ـغيد ازآ آسـان بايبن آمدند




 على داخل سُد . سلامكرد و كنت : ایجوان ، كربه لـكن ، دلم دا كـاب

TR9 انـانهى معبت

جوان سرث را بلندكرد وكن : نوكــتى فوجعلىكت : من جوبان كوهستانم . مـداى كريدات مرا اينجا

كـاند
جوانكنت: صبح ترا سركومديدم.خوبشدآمدى . بـا بنــــن، دلم
معصبتى مى
فو جعلى نـــت وكفت : جرا جنبنكر بـ مىكردى ؟
جوانكنت: قـىى منكىى طولانىاست. اكر حوصلهىشنـنـندارى،
برابت بكويم •
آنوتت شروعكد سر كنـت خود را جنـنـنت :





 'ىىكردبم وبتك مىزديم • روزى بسرمان بساكنت : يسرها ، من ديـك
 رفئ و هـسر داريد. وقت زن كردنتان مـ دسيـه . شما زنى لازم داريد



لِاتت خرد را ثـان داده بابـــ ، من وعموى مرحومتان امتعالى برابتان



كند نانشانى دختر عورها از نوى آن در بيايد .










- يرميد. دختر عورهاینـا



 زمستان طولانى شد وبهار دير رسـد و ما هر دوز يـرادنر شدبم • برف ،
 درشتى درسـنه. از لاله برسبديم : كل لاله ، دختر عموهاى ودي ما كبابند

TrI اثــانهى معبت
كانــان را بكو .
لالد قدراستكرد وبه منكت : بـر عمو ، مرا بوس بكويم . من خم ثدم ولالد را بوسيم . آنوقت لالد كنت : المـال زمــــان




تو جلد اسب نا زودتر بهآنها برسيـد . بعد كللال نثانى دخرّرها راداد و بادمان دادك جططوركاه توجلد كبوز برويم و كاه نو جلد اسب ـ حرف آخرن باز بـ با من بود ـ كنت :



 از لالد جدا مديم . شـثـير ها را نحوبل داديم ورفنبي نوى جلد



 شد . ما راكى دبدند شاد شدند . بايِن آمدند . از جلدكبو ر ر در آمدند



YTY
آملماى 1 خواهركوجكمان لکد كنت كه صبر داشته بانى . آخر امـال



 مردمم ديـكرلالد را لتىديدند .
 فرياد زدم : بس آنلالىى سرخ تبهلالیىخود منبود خواهرما كنتند : بلى . آن لالى مرخ مر مر نبه خواهر كو جك ما لالدبود . او لمى خواست مردم باوركندكه راسنىداستى لالهاى در هـرا


بـترازهمهعها بود . اوخودنها فربالىما و زمينكرد . بك لحظه به فكر م دبـد كه بركردم لالد را بهيـنم . اما فداكارى لاله جنازْ بزرك بود كه من ماكت مانمم • دختر عمو ها مرا به فـر لالد بردندكه خالى افناده بود . دبشب مهـ در فمرلالد بوديم ، درممبن قمر .

 كنتدكه مدنى است جانزوان نكّركاهواى بادثاه را بـلينات مى بهجنكل آلها كو جكنتد ، جانوران مرفبولكردماند. روز عروسى مـشـان خوامندآمد. الم برادرهايم ودختر عمومايم بناطرمن عروســان ان را عغب


انـانهعسهت
زورآورشدكريـكردم.خواستم بار دلم راسبككرده باشم. ازنو تـكر مىكنم
كعرد دلم راكونكردى.،

000

وتى جوانسر كنـت خود را نمامكرد، فو جعلىكت : نوحزدارى
كريدكنى. منم بك وتتى عاثق دختر بادثاه ـدم . اما إو مرا از فعرن
راند ومن ديكـر دبالت نـكـتـ •
جوان برسيد : ازث بـتآمدى
فو جعلىكت: نه . اكنون مـاكر بيـنم باز عاشفت مىـنوم . جنان زيباست كه مانند ن山ارد ـ اما اخلاق و رفتار بدوخود بـندانهاى دارد.

منـبكسوىلالىترا بعزارتا مـل دختر بادثاه نـىدهم .
بعد جوانكغت : فوجعلى ، بسنو تنها زندكىمىكنى؟
تو جعلى
جوانكن : كنتى لال ؟ مـان دخترىك بانوكوـفند مىجراند؟ قوج على كتت : آره . عمان دختر سرخ دوى وحـّى . او خواهر

من الست.
جوان از جاجـت وكفت : فوج على ، مىخوام بك جيزى به تو
بكوـم اما مىترمّ بدت يـابد.
قوجعلى كت : مىدالم كه خواهرم دا مىخواهى . باشد . باشو
 آنوفت جوان بغوج جلى ياد دادكهجطر نوىجلداسـبركبو تر برود.

000

توى غار لاله، دانت ريث بزها را بك بك ثـاسىىكرد • هروتت


 در دهادى غار جرت مىزدند . ماه نيمه ثب از از بالاى غارخم شده بود توى غار دا روشن مىكرد و لـكاه مىكرد ـ كـى بعد ماه به لالد كنت :
 میدوم • لاله باشد دردها غى غار آثث رونّ كرد ـ ماه بواث از دمانىى غار سريدو رفت. قـدنازه نمام ند بود كه دو ثا كبو نر داخلغار مُدند .

را.كمكردمايدء بـايـد بشمن •

كبو نر دفيد بـكو تر خالدار نـكاءكرد وانكارىكنت : بروبيـت •

 كذاشت وكت : معينجا باثـد بروم برابتان دالهياورم •

TrD افــانعستبت
آنوفت رفتنهغار. سنـكى راكنارزد ـوراخیى بود . غاركو جـكرى
 فوج على آمدند نــتند جلو رون . لاله بامتههاى بركندم بركثـت ديد

فوج على ، :س توكبا رفته بودى ؟ خـلى دير كردى !
 اين دوست من دنبال نوآمد اينجا .
لاله اول ماكت مُد . بعدكفت :كبو ترهاى مرا ندبدبدكبا رفنتد؟ فو جعلى كفت : ماكدتوآمديم ، بركـيدند رفتـدبرون. منمىدوم
 حرنها تان را بز نيد .
فوج على اين راكغت ورفت بيرون ، نـــت روى نخته سنـكى رو به دشت .كمى بعد ديد لالد وجوان دستهمدبـكر را كرفتهاند مى آ بند . كغت : مبارك باثد . جوانكنت : رفئ ، اكر حرفى نداشته باشى من مى خاوام معين
 فوج على بالبثند بهلال كنت : لاله ، كبو ترهايت دا نـى
برابـت بكبرم ؟

لالد بالبخند جواب داد : بسكن ، فوجعلى . خوب سر به سرمن
كذاشتـد . امـبـ نوشوخىات كلكرده .


. با جنـكل عروسى $ا$.

قوج على تابانك خروى همانجا روى تخته سنـك بـدار نــــت . بعد باشد ورفت بللوى كلدكرفت خوابيد .

000

فردا شب جنـكل برهياهو بود . بر ندكان وجر ندكان و خز ندكان
 درخنان و در خاك و زمـن لانه مىـياختند . هغت برادر آهنـكر با زنهاى



 باثم هن شب ، هغت داماد دست مر را كرفتند ورفتند نوى جلدكبو تر
 تنهايش را كم كند . آخرن كـــت ذير درختى و مدنى كريشكرد . بار
 جوبان جوان باز ماكت شد . جشمها ثش را دوخت به جـمهاى دختر .


TrY انـانبكسحت
لرزانى كنت : بازم بـك . بـكو نوجعلى جه ند ؟ جو بانكت :


 دختر بادثاه خلز وخوى حـوانىان راكنار بكذارد . امار بايد اورا از
زندكى آن جورى دوركنم •

آنوفت رفت نوى جلدكبونر ورفت بهباغ دختر بادثأ. . آنفدرصبر كردكه دخترآمد رنت نوى استخر شير. فوجعلى مم آمد نـــتـسردرخت انار لب اسنغر وكنت : ای دخترزبِبا نوجه بدن تـنـكى دارى ! منعاشت توشدم • خوامش مىكنم ازنوى شير بيابرون ناخوب نـاثابتكـم . دختر بادثاه اول مئل ركـهار دادو يـدادكرد . فعش داد ، امركرد ، اما بعد بادن رفت دختر بادثاه است ومثلدخترهاىخوبـابـكرمهر بان شـركنت :
 فوج علىكن : دست خودم نـــتـكينكاهتنكنم • دوستندارم . دختركنت : ای كبونر خون مسبت ، منك نـى نوانم عـن بك كو نر را فبول كنم . اكر عائق رالـت رامستكى هـتى ازجلدت بـا بيرون -نامن مر ترا تمافاكنم فوج على ازجلنُّ درنيامد . دختر بادثاه راضى شد خوابث را به
 وبريد رفت ـ ازآن روز بدبعد خواب بدجـم دختر نـيامد . آ نفر يـيخوابى


جون بادثاه امركرده بود هيج حكــى حو ندارد دستكنغن را به بدن


 كه اكر دختر • افـانىى مهبت ؛ بـنود خوب خوامد شد . كـى درشهر
 به بادثا.كتکك در فالكوه جوبان جوانى زندكى مىكند كد مافـانیى معبت، را خوب مىداند واكربادثاه خردن دنبال او برود ، بالاىسردختر

مى آ يد .
000
جوبانجوانبازساكت شـوبهجمانحبراند ختر نكادكرد . خنديد وكفت : بلى ، ایى دختر زيبا ، ایفقزخانم جنبن ند كه برت كد روزى
 حالا جه مىكو.يى
قيزخانمنوانستجلوكربهانى رابكـرد.كنت : فر جعلى ، منديكر




 تازمات مم عادت مىكنى

Tra انـاندعسمبت
فيزخانمكت : اكر بانو وبا ديـعران بانم ، مر كارى براى من
آلان است . فوج على ، مرا باخودت بر . فبزخانم را نتها نـكذار .
فوج على انكك اورا بالك كرد وسبى ازجيب درآوردكفت : حالا

نو دبـكر براى ميبـّ مرا دوست خوامى دانت . مىدانم م
دختر زيبا بـبـ راكرفت خورد ، به بـت دراز كـــد ، آنوقت
جـمانت بوان بوان بـــه شـد وبد خواب شيرينى فرو رفت .
 كنت : خواب دخترت را به خودن بركرداندم . تاسه روزكسى دور وبر
فصرفدم نكذاردكه بد خواب هىشود . روز جهارم برويد بيدازن
$\boldsymbol{\Delta}$
هبح دوز دوم ، آفتاب نزده ، توج على به مورت كبو تر آمديـن تبزخانم ، ازجلدث درآمد ركل مرخى زبر دماغ دختر كرفت . دختر
 فيز خانمكت ، خوابشـيرينىكردم . مثل قند وعـل . حالا مرا با

خودتمى برى ؟
ترج على كنت : آره . باثو برويم توى باغنــتـوكن بعد برويم •
000
آفتاب ثازه زده بود كه دو نا كبوتر سغيد از روى درخت الار لب
استنر بلند شدند وبد طرف خورثـــ بروازكردند .
IMPY
يك هُ هلو

بغل ده فقبر وهى آمى باغ بـيار بزركى بود ، آبادآ باد . براز انواع درخنان ميو. وآبفراوان . باغ جنان بزد ك و بردرخت بود كه اكر از


 معوار وردرخت نبود ـ آب مم نداثت . املا ده يك هموارى بزدك در وسط دره دانت كه همان باغ اربا بى بود ، و مقدارى زمـنهاى نامموار در بالاىنبـا وسرازيرى درمهاكه روستايـيان ازار باب خر بدعبود ند وكندم و جو دبـى مى كاثتند
 دو نا درحت ملو مم نوى باغ دويــه بودلد ه بـكى از ديـكى كوجـكر وجواننـ • بركها وكلماى اين دو درخت كا كملا مـل مـ بودند


O PFp
درخت بزركتر بـوندى بود و مر سـال هلوهاى درنـت و كلكون و


نـى آمد آنهاراكاز بز اند ر بنغورد
باغبان مىكت درخت بزركتر را يك مهندى خارجى يـوند كرده كه يـوند دا مم از مملكت خودشان آورده بود . معلوم است كـ ملوها رياى
 دوركردن مردو درخت روى تخته بارهيى دعاى مانِيكاده نونت
 درخت هلوى،كوجـكر هرمال تقريبآ هز ار كل باز مىكرد اما بك ملو نمىدهاند . با كلهابش را مىديخت و با هلوهابش را نربــه زرد


 باغبان بهفكرث رسبد كه درخت كوجكر را مـ يـو ندى كند اما




 مثلا همينحالا تو دا از بيخ وبن اره مىكم و دود مىالسازم نا نو باسى دِـكر هلوهايت را دريزىا.
rro -....
باغبان هنوز دز نــبراهبودك زنش ازبـت سر دوتش را كرفت و
 هلوهايش را نـكاه دارد وبزرككند ـ اكر بازهم تبلى كرد آنوفت دونايّى

ابن دوز وكلك و زرسانـن هم رفنار درخت را عومنــكرد .

 ماخودن شرح مـبن قنيـ خوامد بود.

000

كوثكنبد !..



مثل اينكه سركذنتش را نفل مى مكند :
 باغبان سرونه بـد وكنار.هاى مبد را برك درخت مو برشانه بود كـ آنتاببوست لطـِنان را خـك نكند وكرد وغبار روى كو نعهاى فرمزمان

 درست مىكرد .

باغبان مارا صبح زودآفتابنزده جيد بود ، از ابن יو تن مـممان خنك و مرطوب بود . سرماى مبهاى بايبز هنوز نوى نتمان بود و


مى مــبيد
البنه ما مـد فرزندان يك درختبودبم • مرسال مـان موقع باغبان ملوهاى مادرم را مىجـد ، نوى مبد بر مىكرد و مى برد به شهر . آنبا مىدفت در خانهى ارباب رامىزد . سبد را نهو بل مىدادو بدهبرمىكتـت.
مثل حالا .

داثنم مىكتم كـ ما مـد نا هد و بنجاه نا هلوى رسبده و آبدار

 كه اكر من را مىديدى خــال مىكردى حتـاً از برمنـكى خودم خبالت
 كرده باشم مـتهى درثت وسنتم در فكر زندكىنازهيى بود • بهتراست بكوبم

خود من بـزندكىتازهيى فكرمىكردم . مـتهى من جدا ازمن منبود. باغبان من را بالاى سـد كذاثت بودكد در نظلر اولدبدتونوم. مـابد

 درنتت وآ بدار خوامشد مكر هلوهابى كه تنبلى مىكنـد و فريب كرمها

ify
حتى هـــهـان را بغور ند .


 خانهى ماحبعلى وبولاد نبردكه يك دانه زردآلو وخـار وملو ازدرنوارد نـده بود ـ در صودنى كه باغبان نقل مىكند كه ارباب براى دخترث از كـورهاى خارجه مبـوه وارد مىكند . ــارث مىكند كه با طـياره براى دخترث بر نقال و موز وانكور حتى كل بـاور ند . البته براى ابن كارها منل ريـك بول خرجمىكند . حالا خودتحــابكن بين بول لباسرمدسـ وخورالك ودكتر وبرـنار و نوكر واسباب بازىها و مــافرتها و كردنهاى
 از مطلب دور انتادم . باغبان مبد دردست از خــابان وسطلى باغ مىكنشت كـ يك دنـه

 من لِز خوردم وافتادم روى خالُ . باغبان من رانديد وكذاثت رفت . حالا دبـر آنتاب توى باغ بهن شـه بود . خالدكمى كرم بود اما آثناب خبلى

آنتاب خبلىكم بود .
 همكرم شُد . آنوتْكرما رسـد به مــهام .كـى بعد حسكردم دادم تـنـ
(TPA PA
مىشوم .
بين مادرمك بودم ، هروقت تـنـام مىند ازن آب مى نوشـــم

 مى خوردم ، وشيرمى نتم بدجون مى آمد ، و مر روز درشتتنر و درشتتنر

 مادرم مىكت : دختر خونـكلم ، خودت را از آفتاب نتذد .







 , اكر روزىكـى خورنـبد را بر نجاند و خروشـبـد ازما فر كند،
 مادر ، اكردوزىكـى خورشــد
كند ، ماجكار مىكنيم ؟

مادرم با بر كسابش غباد روى كو لهمايم دا باك كرد وكت : جی

TPQ
 خودشبد خانم به خاطر جند نغر مردم آزار و خود بسند از ما فهر نمى


.
راستى كجاى فـه بودم؟

 برداتتن • مورجه سوادى دوان دوان از راه رسيـد ونُورع كرد به دور وبر

من كرد.
وثى كى ازسبد به زمن افتاده بودم ، بوستم ازجابى تركيـه بود وكمى از شير.ام به يرون ريخته بود و جلو آنتاب سغت شـد بود . مورجه سوار






دوان دوان از من دور شـد .
 و دوان دوان به طرف من آمدند . ماحبعلى و بولاد بودل و آمس


PD.
 اما بولاد و ماحبعلى عيثـ با برهنه با بك شلوار باده و وصله دار نوى


. بودند
خلاصه. آن روز دوان دوان آمدنداز روى منبريدند ورفتندبمراغ




فــــت ما نـد .
 كه نره خر ثننكت به دست كرفته نــــه درباى درخت ، نكان نى بولاد كنت : بد بـك لمنتى 1 حتى بك دانه برانى ما نكذاثنه. آخ كه جفدر دلم مى خواست بك دا اند ا: آن آ بدارهابث




دا بهابد .

بولادكنت : مىدالى ماهعلى ، با بايد اين بـاغ مال ده بائــد بامن معمعدغتش رآآتث میزم .
rol بلتعلوو...
ماحبعلى
بولادكنت : مىغيرنم اكر نز نـم
 بجهسا جنان عهبانى بودند و باهبـــان را بعزمـن مىزدند كـ يك دفعه نرسبم نكند لكدم كنند . الما نه ، نكردند . درست جلو روبــن
 جــت بسن افناد وخار بايش را فرامون كرد . من را از زمبن بردانت وبمساحبعلى كنت : نكا.كن هاحبعلى!

 من را ختك بكنند بخورند كه زير دندانـان بيـتر مزه كنم . دسـتهاى بر جروك و بينه بــبــان بوستم را مى خراهـبـ الما من خوشهال بودم جون مىدانـتمكه من را ثاآخربن ذره بالنت خوامند خوزد وبساز خوردن ،
 مزه خوامركرد . ماحبعلىكت : بولاد ، شرط مىكنم ناحالامبجنين ملوى درشنتى

بولادكنت : ندكه نديله بود.م .

الـت

rar
ساخته بودند وبا بـكنكان مىافتادم مىنـــــتم .
كنار استغر مايه و خنك بود . بــها و نارونهاى بيوندى جنان


 ـيخ بود .كـى كـنــــند بولادكت : ماحبعلى ! صاحبلى كنت : ما ، بكو .
بولادكنت: مىكويم ابنهلو خـلىتــــت داردها ! صاحبعلى
بولادكفت : آرى كه حرف نشد. اكر مىدانى كـو جند.
ماحبعلى فكرىكرد وكفت: منهم مىكويـخـيلىفيمتدارد.
بولادكنت : مثلا جقدر ؟
صاحبعلى باز نكرىكرد وكنت : اكرحــا هىسردنـبكنيم - حـابى
ها ـ ـ هزادنومان .

بولادكتت: بول نديدىخيال مىكنى مزارمر ندبول.

جقلر
بولادكغت : صدنومان .
ماحبعلىكت: هزاركه از مديــتراست
بولادكنت : توبـبرى ! منكه از خودم حرف در نـىآورم . از
بدرم شنـــدام .

Var - ....
ماحبعلىكت : اكرابنجودى ا-ت نابدهمهردو يـكى باند • من

- م ازخودم حرف درنـى|آورم . ازبدرم شُنــمام

وثتش الست بخوربم .
ماحبعلى مم من را با احتباط لد كرد و كت : آرى ، سرد
.
آنوقت من را ازآب درآوزد ـ ازآبكك در آمدمبرون راكر محس كردم . حا"ل دلم مىخواست منوا زودتر بخور ند نانـان بـان بدمركه لذيزنر

 بر
در حالى من نوى اين فكرها بودم كه درعمرم جند دفعه حال بدحال شدمام وجند
 خاك وآب بودند، بعغىهايـان مم نور خورثبد . مادرم آنها را كمكم
 بعدكلكرد و بوان بوات من درست شـم . من نردهاى تم را كمكم ، از

 من را مى خورند و مدتى بعد ندرهاى نن من جزوكوشت ومو و استخوان

a rap
من جه حو 'مند شد
بجهعا تُـبم كر فتند من را بخور ند . ماحبعلى مندا داد بـ بولاد
وكنت : يككاز بزن .

رامكــن . ماحبلى مم يككاز زد ومن را داد به بولاد .
 اكنون كونت تن من از بـن مىرفت اما مــدام در فكـك زندكى تازهبى بود . بك دقـةه بعد از ملومى به نام من انرى ندى ماند در حالى


در بك زمان معين مم مىمردم ومر ز نده مىـيمد




را بـكافم و برو.م •

كفت : حلا جكاركــمـ ؟

ـ ـأحبعلىكت : برويم توى آب .
بولادكنت :هستشان رانیى
 بولاد مندا كذاشت درباى درخت بـدى و عغب عغب رفت و خـز
ras يكلعلوو...

بردانـت خودن را به بـتانداخت نوى آب در حانىك زانوانـ را نوى
 رفت زير آب ، دست وبايى زد وسربا ابستاد ولاكولجن نه آب ازالمرافن


ومور تش آوريزان بود .
ماحبعلى كنت : بولاد ، رويت را بكن آنبر •
بولادكنت : ملوارت را در مىآردى ؟

ككم مىزند .
بولادكنت : منوزكد ناظهر بـودبركرديم بمخانه، خيلىوفتداريم .
ماحبعلى
 -احبعلى در آب نُـبـد نـد ، بولاد رويش دا بركرداند و آنوقت شروع كردند بمثناكردن وزبر آيّدن و به سروصورت يكدبكى آب باشـين



ار با عى بود .
 ماحبعلى


Y
كوجساى ده خلوت اما از مكس و بوى بهن بر بود. بـككنـديى از بالاى ديوارى بريد جلوى باى ما ـ بولاد دستى به سـ و و مورت ـــك










 كند . عافبت حسكردمك بهن از روبم بردانته مىنود . م ماحبعلى بود .

 بولاد . مادر وخوامربولادبـت بام تابالد درست مىكردند و و با زا
 ماحبعلى از مادر بولادربـيدك بولادكباست $\uparrow$ مادر بولادكنت :

كه بولاد بزه دا برده به صعرا، درخانه ليست . بولاد را سر تب بيـاكرديم . بز مـياعـان را ول كرده بود بـتـنبه
ror -...ولكعلو
جرا مىكرد و خودن با بـك جـم به راه ما نـــــ بـود . من ناكهان
 هـر دو از بس برهنه جلو آتتاب راه رقته بودند كه بـباه سوخته شـس

بولاد با بصبرىكفت : خوب ، نقشهات را بكو .
ماحبعلى
بولادكنت : مـك ديوانهامك ننوام
ماحبعلى منت : بس برويم .
بولادكت : بزه داجكاركنـي ؟
ماحبعلىكت : ولشمىكنـــ توى خانه .

صاحبعلى

بركردم • خوب ؟
ما سـه ;ايِى حوان دوان وفـــم تاربـبـم باى دبوار باغ . مـاحبعلى
كنت : بربالا .
بولادكنت : ديكر ندىخواهد نفـدهات را بنهانكنى.خودمفهيدم.
مى خوامهم مـــدى علومان را بكاريم .
ماحبعلىكت: درست الـت . هسنهعمان را بشت نل خاكى كـ نه
باغ ريغته مى كلا م . آنوفت جند سالى كه كنـت ما خودمان ماحب


بولادكت : سر نبه ، نوى سنـكا كه درخت هلو نمىويد.درخت آب مىخواهد، خالك نرم مى خوامد . ماحبعلى كت: حالا دبـك منل آخر ند مرنــــ نخوان ، منرفتمبالا

بيـنم باغبان بر نكـته باشد . باغبان هنوز از شهر برنكتـه بود. بولاد وماحبعلىدربككونهى خلرت باغ ، بشت نل خاكى، زمبن راكندند و من را زبر خالك كردند و دستى روى من زدند وكذاثتند رفتند .

 - كنم

ازسرمايىك به زير خالك راه ييا مىكرد، فهيـم زمسـان رسيه
 خالكآ نقدر كرم بودكه منمردم نـود وبخ نكنم . بدبن نرنبب من موفتاً از جنب و جون افنادم ودر زير خالك بـ خواب خون و شبر بنى فرو رفم . خوابيدم كد در بهار آماده و با نبروى

 كلكُونمثل دختر انى خوـــكل خهالتى . ازخوابسايى كه در زمــان ديلم جيز زيادى بيلاد نطارم نتط مىدانم كه يك دفه خواب ديم درخت بزركى ثمهام، بولاد و ماحبلى
ra@ - .....
ازمن باذ رفتهاند مناخهعايم رانكان مىدهند وتهام بجهعاى لخت دمجمع شـهاند هلوهاى من را توى هوا فاب مىزنند با لذت مى خر رند و آب از
 بجهى كجلى مى بوذد را صدا هیزد و مى كنت : بولاد . نكتنى ابنهاكه




دونا بجهىكوجك مـ بودندكه اهالا جيزى به تـــان نبود ومــى زبادى دور وبر بل و بـنى و دمانـان تــــــ بود . بجهـا هركدام هلوى

درشتى دردستکرفنه بودند وبالنتكاز مىزدند وبهب مى وكتند .
ابن ، بـكى ازخوابسايم بود .


 مـاكت : كل بادام ، بـا جلو عطرت را توى صورت ملو خونـكله بزن . اكر بازم بـدار نـد ، دستهايت را بكت دوى بـوردت وتنت بكذاربوى




"


 مكر نه ؟

كل بادام منل عروى خوئـكلى بودك از برف سغــد ونمبزى لباس


نعريف برف را وتتى ملو بودم ازمادرم ثنـيـه بودم .
دلم مىخواست بدانم كل بادام ثبال باكى حرص مىزد :

 جاندىيرى .
بعدكت . ببار مم ابنجا بود . كنت كه وفت رو.ش وجوا هi زدن
است .
من به شنـــن نام بار انـكارخواب بودمبيارشدم . خبالكردم بهار

 بوستام از برون خـس بود واز داخل عرق كرده بود . ندمهاى آب آب از


 برون زده بود . ريشهـاى نازكش سرهابـان را اين برو آنبر مى كردند

PY OCN O....
ونرمهاى غذا و آب را مىمكبدند وبکجا جمع مى كر دند و مىفرسـادند


 كند




ونومى برد .
آبى
بعد تطع شد .
روزى صداى خش و خشى شْـدـد و كمى بعد دسنهيى مورجهى
 كازكرفتن . مورجسا كرماى خورثــد و بوى مواى بهارى را به داغل

 راكج كردند ونفب را درجهت ديـكى زدند . من ديـكر آنها را نديدم

ثاوثى كه خودم روى خاكآمدم و درخت شد ر در د آن







 و بهر بشـجه وهاقهجام مى خورداندم

. خالث مىدســـ در ابن موقعها من ديـر خـته نبودم • من فبال نوى خودم رئد كرددبودم وخودم را از بـن برده بودم و مـه بودم يكتجيز ديكرى. البت












P7T
خورْبـد ر نكك سبز بهـان بز ند . خـالـشاخههاى بر بـكوفه و ملوهاى آ بدار و كلانداخته را درسر مىبروراندم • درختجهى ناجبزى بودم باوجود ابن جه آيندى در خـانى جلو روى من بود !..
 بالا بروم • دبدم كه نىىوانم سوداخت كنم ناجار دود زدم و رد ندم

هرجه بالاتر مىدفتم كرماى آفتاب را بـتْر حسمىكردم بيمتر
 روى خاك حركت مىكردم . عاقت بـجامى رسبدم كـ روثنامى آفتاب كم
 بــتر نماند . جنـساءت بعد بودك بايك تكان سر ، خاك راثكافتر و نور
وكرما را دبلمكبه بيـوازآ مده بودند .

من اكنون روى خاك بودم خاكىك مادر مادرم بود و مادرمن نيز
هــت و مادر تهام موجودات زند مـ هـت .
 وجنان حال خوثى داشت كه من را هم از نه دل خونـهال كرد . من مارم كردم • درخت بادامكت : ملام به روى ماهت ، جانم . ر دوى خالك خون آمدى . زبرزمين جهخبر ؟ بو نساى خاكثير قد كـيـت بودند وسايه مى انداختند اما من هنوز حو ثا بركجىك روزى كه بولاد وصاحبعلى به سراغم آمدند ه ده دوازده برك مبز

OTP PTP
دلشتر و مدم از بعغى كـياهان بلندنر بود اما بونه هاى خاكثير لذ حا'الى

 درخت بادام هم بالانر خواهدرفت الما وفتى ملتفت شُدم كـ رك و ريــى


بولاد وهاحبعلى از ديدن من خرثـحال مدند . هر دوكتند : ابن درخت ديكر مال مارت . جند مــت آب از جوى آوردند رينتند درباى من وكذاثتند رنتد ـ كويا باغبان همان نزديكس كرنها را آب مىداد . هداى بـلث ثنـبه مىــد .

 مى مراكندند و بوات بوات زرد مىثدند . نابــان كد رسبد، من مـ قد آن ها بودم اها منوز ثاخديى نداشتم • •هخواستم كـى قد بكـم بعد ر
بولاد وهاحبلى زباد بـش هن مىآددندو كاهى مدتى هینـــتند

 كردمبودند. آنوقت زمين را درنيم مترى من كندند و مار را ممانجا زير خالكردند.
بولاد دستمايث را بمسزد وكن: طجبكيغىخوامدكردا

Y40 .....
البـه منظورد من بودم
صاحبعلىنت : يك مارباجند بار كود وبـنبرابراست .
بولاد كفت : خــال مىكنم سنل ديـكر نو برث را با بخرويم •
صاحبلى كنت : جه مىدانم • ماكه ناحانلا درخت نداءت بولاد كفت : باشد . من شنــدام درخت هلو و شنتالو زودنر بار

میدمند .
من خودم مم ابن دا •یدانـتم • مادرم در دوــالكى دو ملو نوبر
آورده بود .
 خوامر شد . دلم مىخواست زودنر ميوه بياورم نا بـــنـ ملوها جه جودى
 وناخهمايمرا خم بكنتد بطور بـكه نوكــان بـزمـين برسـد . تابسـان كذـنت وبابيز آمد . نوى تنم لولدماى نازكى در-ت كرده بودمك ربــسابم هر جهاز


 دم ممـثان را بريدم نا باد زد وبه زمين انداخت ولختشـدم . بيخ دم هر بركىكرهكوجكى بسته بودم • در نظل داتـتم بهار ديبك
 كرده بودم • مىخواستم متّ مادرم در دو سالكىى مبو• بدم . درست يادم
[77
نـــت ، جهار يا بنج كره در بالاهاى تم داشت كه در نظرم بود از آنبا
غنجه وكل بدم . دوست داشتم مرنب به كل هايم فكر كنم .


برف برزمبن نـــت وزمين يخ بـت ، من كاملا خواب بودم •



آنوتت در بهار مجبود بودم دو باده از ته برويم بالا يـابم .

بهار كه رسبد اول از مهه ربثـ هايم به خود آمدند بعد ماقام با با رسـبن ثبر.ى تازهبدار شد وجوانيمابم تكان خوددند وكـى بادكردند .





 بكى از كلهابم اول ها بزمرد وانتاد . دومى را جا توانـتم غذا برابش برمانم بزمرد و باد زد انداخـ



PIY - ....
كلبر ك ها بم دا جندروز بعداز كل كردن ريختم وشروعكردميوهام را در درون كاسیىل غذا دادن و بزر ككردن نا جابى كـى كاسىكل بار. شد وجفالهام بيرون آمد .


 خم بشُود وثابد مر بـكند اما من امال نـى

 رولزم بودكیررنم|ول ودر ملوىاولخودم را ازامتحانبكنرانم. مارىكي

 بولاد وماحبعلى اين دوزهاكتر به مراغ من مى آمدند . فكر
 اما روزى به ديس من آمدند وجوب دستـــان وا دركنار من به زمبن فر كردند ومن را به آن بـتند . بهنظرم هعان روز بودكهولاد يـكنغـكف: منحبعلى !
ماحبعلى كت : ها ، بكو .
 كند ا.. صاحبعلىكت : يـدايشكندكهجى ؟

TMA
بولاد جيزى نكفت . ماحبعلى كنت : مـيح غلطى نىینواند بكند.

بولاد نوى نكر بود . بعدكنت : زمنـكه مال ما نــــت .

كه آن را مى كارد . اين يك تكه زمين كه ما در ختكا بو'(د دل وجرنتى يـداكرد وكنت : آرىك مال ماست ـ ـ اكر اكر غلطى بكند

مهـى باغ دا آتش مىزنـم •
صاحبعلى با مـت زد به مبنهى لخت و آنتاب ــوختهاث ركنت :


وغرار مىكنمـ •
خـال مىكنم اكر آن دوز بولاد وصاحبعلى جو بدتــان را به من



نـكــه الست .

 كرما داخل كوثتش بـُود . دخترم جنان محكم تتم دا جـبــه مىمكـد





YYQ - ....
مادرم نتـــه بودند . منخودم را مال آنها مىدا نستم وبه آنها حت مىدادم


كه روزى خود من را خورده بودند .



 مى ينم كه نـىدانــد . ماحجعلى مرد . او را مار كزيد . . . . نته منجوق



جرا رنتى من را نتهاكذاشنى ؟ . .

بولاد مروع كرد به كريهكردن . بعد دو باره به حرفآمد و كت :

 كـه خاكت را بر قوت كند . رفتيم به درهى ماران . نوى درهى ماران
 درست شـه . نه خـبال كنى كه كوه سـنك يك بك بارجه است . نه . . خـال
 تلنبار نـه . مارها وسط سنـك ها لاله دارند و كرما كه به نتــان بخودد . يرون مى|
© YY.
زمين خرد ما و مــابه مان و زمين بـر خالدى ماحبعلى وجند ثاى


شنــــه مى
من و مـاحبعلى در باى كوه بس سـنك ما را نكاه مى مـــرديم و جو بدتى هامان را نوى سوراخ ها مـى مكرديم كه مار بر جر بيى بـرايت








سرث . دوموث ويك كنجـك توى نْكث بودند .
 برت شده بود لمىدانم بدكجا . جاى نبش مار ڤرمز شـه بود . اكر مار مار
 جكار مینوانستم بكنم ؟ ناجار ماحبعلى را كول كردم و آوردم به ده .


 از من سنكـنتر بود . اكر الاغى داشتم و باز دير مىكردم آلوتت لنه

TV) بك ملو و...
منهوق حز دانت بكويد كددير كردمام • آخر من جككار مىنواسـم
بكنم ؟..

بولاد بازهرو عكردبدك يسكردن . منحالاحس مىكردمك ماحبعلى



بولادكر بهانزداتمامكرد وكغت : من ديكر نمىنوانمنوى ده بمانم .




 مىكند . بولادا.. بولادا.. آرى درخت ملو ، من طافت ندارم ابن مـا



 درختهلو . ملويت را مركذاشت بماند برایخودت .
 باث • بولاد ملو را برداشت بويـد بعد خالكهايث درا بالك كرد و من را از

קr
ثه نا نولٌ سر دو دستى نازكرد و كذاثت رفت .
 تم دويبه بود • بيسـنـىناكلداده بودم و ديـكر مى نوانستم سرم دا از نلخاك بالاتر بكيرم وسرك بكثم وآنبرهاى باغ را تماناكنم.


 برايت زحتـى كـيبه باشد . من خيلى ناراحت بودم كه عافـت به دست
 مردم ده را دشـنخودثكرده است .


 مى موردند روزى نككى بدخاطر مسيد و از عمان روز شروع كردم هلومايم
 خيالكرد جايم بد است . بلند بلند كفت : مـال دبكر جابت را دون مىكنم ك بنوانى خوب آب بخودى و هلوهاى درشت و خونـل . باورى . بهار مال ديـك كه ريشمهايم وا بيدار كردمديدم نظممه ثـان بعم

YYT -
خورده و بعنىها املا خــكـــهاند و بمنىـها كنـه مــماند . البته ريثه
 خالكهاى مرطوب فروكردن بعد ريثدهاى نازميى در آور دم و به المراف


از آنوقت نا حالاكه نىدانم جند سـالاز عمرم مىكنرد ، باغبان


صنفام برود .
IFPV تابستان

PP
خواب و بيدارى

خوان
تهـى , خواب وبيدارى هرا به خاطر

 را بهتر بـناسى و نكركنى که بارمى

دردآنها جيـت

اكر بخوامم عـى آنجه راكد در نران برسرم آمد بنوـــم جند كاب مىشود ونايد مم مع را خـتدكـد . از ايندو ففط بــت و جهاد ماءتآخر را شرح مىدم كه فكر مىكنم خـتـ كننـه م نباشد . البنـ
 جنلمامى بودكببدم بـكار بود. عافبت ماددم وخواهر ج برادرهايم را در شهر خودمانكذاثت و دست من را كرفت و آمدم بهنهران • جند نفر از آشنايان و عـهـرىها فبال به نهران آمه بودند و نوانـته بودند


TYA
. ينفرونى دانتت. ــكى دبـكر رخت و لباسكهن خريد و فرون مىكرد . يكى ديـكى بر تقال فرون بود . بر من مـ بك جرخ دسنى كير آورد ر





بافال حاظظ و ابنها مىفروختم
حالابـابيم برسر اصل مطلب : ألم
آنتب من بودم ، قاسم بود ، بـر زبود بلبت فرون بود ، احمد
 دوسـت شله بودند .



 سر و وضعن بدنراز ما بود . ماجهارتا بناكردم بـنكاههاى دزدكى بـكنترهاكردن . بعد نكا.

 كغن نديدابد ؟ رنغفكفت:ولهانكنمحود. مكر نمىبينى ناف وكلزن همشان

YYף .....
برون افتاده ؟ ابن بيجارمعاكنث كبا دبده بودند .
 مىبرسمك بكر كنت به بايشان نديداند


ندار ندك مثل ر يكك بول بر بز ند براى بجمشان كفث نوبخر ند . بعد مردونان غث غن زدند زير خند . ما جهار نا بالك درماند

 با بكذاريم هرهر بنتدند ودستمان بيندازند ؟
من بلند بلد به دحهود كنت : تو دزدى ! . . تو كنتما را
دزدبلهى ! . .


مه . . . . . . . . .
ماشبنهاكىوارى ر نـكار نكىكنارخيابان نوفـكرده بودند وجنان
 بودند . مابُن سوارى فرهزى كه درست جلم روى هن بود حركت كرد و

مانْنهاى جودا جودى از ناكـى وسوارى وانو بوى وسط خـيابان

مىانداختد . انكار يكدبعك را مل مىدادند جلو مىرفتند و به سر
-
يكديكر داد مىزدند . به نغر مزنهران شلوغز ين نتطهىد نبلــت وابن
خيا بان نلوغنربن نمطى نهران .
 خدا خدا مىكردم كه دعوامان بشود . فـث نازه ای باد كرفث بودم و



 بود جسبدم وكتم : اكر دزد ;-تى بس بكو كنثـا را كى برابت خر يله ؟ اين دفعه ختده تطع ثد . محعود دست •ن را به تندى دوركردو
 جـم كوره خردنرا به وسطانداخت و نكذائت دعوا در بـكـرد . كذ : ولشكن مچمود . ابنونتشب دبكر نمى خراهد دووا راهبيندازى . بكذار مزهى خنسدا نوى دهنمان دانت باشـم . ما حهار تا خـال دعوا وكنت كارى دانتـم اما محمود و جشم كور. راستىواسنىدلـان مىخواست تغر بحكنند و بخندند . محمود بمنكنت : دادان، ما امشب خـال دعوا نداربم . اكرشــا دلتان دهوا مىخواهد بكذاريم براى فردا ئب .
 كــم • خوب؟

منكتّ : باشد .
مانبن سوادى برافى آمد رو بروى ماكنار خـا بان ابـــاد وجاى خالى
 ثدند . بـر بيه درست همقد احمد حــن بـود و شلوار كــوتاه و جوراب سـيد و كنت روبـاز دو رنكت داشت و موهاى نانه خورده و

 بازوها و باهاى لغت و كنت بالمنه بلند داشت ر از كنار ما كذنت عطر
 مهكم زد بس كردن بسرك . بسرك بركت نكاهى به ماكرد و كفت :

اححد حــن با خثم كفت : بروكم شو ، ببه نته !..
 بجهها مهه بك دفعه زدند زبر خنـه . بدر دست بـرك را كــــد و

داخل هتلى شدند كه جند منر آن طرفر بود .

 شــاباثد . بعد رو كرد به احمد حسـن و كنت : بـا كوجولو . بـا كنتما را در آر به بايت كن . احمد حــنبا مُك لـكاهىبه باماى محمرد انداخت وجنبنخورد .

TAT
 د بـ بكير .
ابن دفع احمدحـــن ازجا بلند شد و رفت رو بروى معمود خمثـ





 جاى انـكتان لِز خوردمى احمد حـبن روى باى معمود ديمه مىند . ماسها نازه ملتن مُدبمك حفه را خوردمابم. خخدى آن دورفئ

 زد زير خنهـ . حالا نخندكى بخند! جماعت بيادمرو مارانكاه مىكردند و



كنشنو ــــاهى بوْبـه . مجب

000


TAT - ....
منجهار مزار دانتم . فاسمنكت جند.بولْدارد. آن دو نا رفئ



 بود . ناس ريخت ، نتـ آورد . يت تران ازيـرز بور كرفت. بعد دوبار. ثاس ريخت ، دو آورد . ثاس زـا داد بد مهمود . معمود جبار آورد . دوقران ازقاسمرفت و باشادى دستهابش را بهم زد وكغت : بركت بابا ! ا

بختمان كنت .
ابنجودى دو بعو تاس مىدبختبم وبازى مى كرديم . دو تاجوان مبك بؤ از دست راست مىى آمدند . احـد حــن جلو دو يد والتعاسكرد : بلتغران... آفابلكرانبده... زراخداا.. يكى اززمردها احـدحـيندا بادست زد ودوركرد. احمدحـيندويد وجلونان راكرفت و التماسكرد : آتايكترانبه ... بك قرانكه ججزى نـــت... زاخدا ... از جلو ماكه رد مىثدند ، مرد جوان بس كردن احملحــين را كرفت وبلندنكرد و روى شـكـت كذائت روى نردمىكنار خيابان. سز
 احعدحــن دست وبا زد ثا باهاثى بمزمين دسـد ومها نبا لب جو ايــاد. دونا دختر جوان بايك بسر جوان خند كنان از دست جب مى آمدند . دخترطا برامن كوناه خوشرنكى بوشبـس بودند و در دو طرف بـر
(
راه مىرفتـد . احمد حـبن جلو دو بد وبه يـكى از دخترها التـاس كرد :
 خدا!.. خانم بكغوان!.. دختر اعتنابىنكرد ـ احمد حـين باز النماسكرد ـ دختربولى از كيغن در آورد كذاشت بدكن دست احمدحــن . احـد
 بسرزبوركنت : بولت كو ؟
احمدحـبنمثت را بازكرد نـان داد ـ ـبتـكـى دوهزارى كن
ثاسمكت : بازهمكدايكىكىى ؟

وخراست احمدحـبن رابز ندك محموددستن راكرفتو تكذاثت. احمدحـبن جزیىنكفت . برایخودث جا بازكرد و نشــت . من بلنشـدم

وكتم : منباكداها تاى نمىدبزم .
حالا من بك فران بيشتر بول نداشتم . سه هزاراز جهار مزادم دا باخت بودم . محمودمرك خـيلى بد آورده بود كنت : ثاسبازى ديـك بس
 قاسم به منكت : لطيف ، باز با ابن حرفهايت بازى را بهم

نزن
بعد بمعدكنت : كىمىدبزد ؟ جثم كوره كنت : خودت نتهايى بر.ز • م بيخ دبوارى بازى مى
rAD - ....

معهن بنجوشش مى آورد. نـرـر با خط بازى مى كنبم .
الحمدحـنـنت : باند
محمودكت : نه. بينديوارى .
خيابان دانتخلوت مىشد . جند نا از مغازهساى رو برو.يى بــ نهس بود • براى شرو ع بازى هر كدام بك ــكـى بك فرانى را ازلبـ جو


زد : آزان !..
آْٓان بانون بموست در دو سـ قدىى ما بود . من و احمدحـبن و
جـم كور• در رفتم • •هعود و بـر زـورد مم بـت سر ما در رنتند .

 زد : ولكردهاى قـارباز !.. هـكر نـا خانه و زندكى نداريد ؟ مـكـ

بد ومادر نداريد؟
بعد خم ثد يك قرانىهارا جمع كرد وداه انتاد .


 وجهاد راه ها به تتدى مىكنتّم وبه خودم مىكتم : , حالا ديكر برم



Yイ৭




 را مىكرديم . شتر سوادى مـ كـغ دارد آ ا .. ناكهان صـاینرمزى بلند شـرهن به موابرت شـم بـطورى
 با يك موارى ثـادف كردهام اها جـزـم نشمه . دانتم مج دستم را مالث مىدادم كد يكى سرثى را از ماثين در آورد و داد زد : د كم ثو از جلو مائين ا.. مجـسـهك نــتى .
 بود دكکكندهي مم بهلوبنجمباتمزده بود برون را مى بايـد . فالادمى




بيرزن يكى دو دفعه بوق زدودو بار.كنت : مكركرى بهه ؟. كم
نو از جار ماثين !..
يـكى دو مانُـن ديـكرآمديد واز بغلما رد مُدند . بيرزن سرثُوا

rar -....
وجند ثا فعـ بارشَكردم وند از آ نجا دوز شْدم .


تاب میزد .

 كه ما حتى با بول ده روز مان هم نىتوانيم بك جفت از اين كنى ها

بخر بـ
مرم را به در وا دادم وباهاميم دا دراز كردم • •ت دسنم منوز درد



 بـنه بود اما سروصداى اسباببازى هااز بــت در آمنى بـكون مىدميد .






 دبوارى خوابانيـه بود . الـكار وعلهيى به كـى داده باثد . موايـهاما

PAA و ملـكوبترها نوى هوا كهت مىزدند . لاك بـتـها نوى لاكـان جرت
 دزدكى نخم مرغ دد مىآورد . خركونما با نمجب مـكارجى فنـهى

 از آن در مىآورد . اتو بوعهـا و سوارىمـا عروملكها را مـوار كرده بودند و مىكـتند . نا فلكها و تغنكهـا و نـانبه ها و مسلـل ها تند تند كلوله در مىكردند . بجه خركونڭهاى مـيـد زردكهاى كندهيى را با
 مهتر از همه شثر خود من بودكه اكل مىخواـتحركتى بـكند همهجيز
 وتمام دوز لب بياده رومىايسـاد ومردم دا نماشا مىكرد . حالا مر| يستاده بود وسط مغازه وزنك كردنش را جربنك جرينـك بمسـا درمىآورد،



هم بانو مى آيم ، خوب ؟
خواستم با شترم دو كلهه حرفـذده باشم اماهر جه فرياد زدمرصداءم را ندنـــ . ناجار جند لكد به در زدم بلكه ديـكان سـاكت موند اما در


PA9 -....
دبـُر جاى ابـتادن نبود . خودم را از دـت آزان خلاسكردم و
با بد در كذاهتمك بــتر ازابن دبر نكـم .







 انْادم خوابــم .

000

جربنكك !.. جرينك ا.. جرينك !..

برويم بكرديم .

جرينك !.. جرينـك !.. جربنك ا..

د. بيا صواد شو بروبم •

شتركـ زيرايوان دسبد مناذرختغوابم درآمدم واذآن بالا برمدم
-

جرا داد میزنى ؟
شتراز ديمن من خونعال شد وكى ستز بمدهانشكذامت وكى


 شترم باجرينـك جرينـك ز نكتهاى بزرك وكوجكث ارباساز منمعرامى

میكرد .
شتر سرثن را ببطرف منبركرداند وكت : لطـِ ،شامخوردهيى ؟

تنر كفت: بساول برويم شام بنور.م
در هـبنمونع خركون سفيد از بالى درختى بابينربد وكغت : ثنرجان ، امشب شام دا در ويلا مىخوريم • منمىدوم ديـران را را خبر

كنم . نــا خودثان بروبد .
خركون ته زردكى راكدتاحالا مىجوبد ، نوى جوى آبانداخت
وجـت زنان ازما دور هـد .
شتر كنت : مىدانىويالا يعنيجه ؟
منزكتم : بدنظرم بعنى بيلات
 موا براى خودشان كخها و خانهساى مجللى درست مىكتند كه مروقت

ril -...seshrp
ورلا . البته وباها امتنغر و فواره و باغ و باغجههاى بِّدك و بر كلى مم




را ازتنـان درآوريم .
شتر ابن راكنت و انكار بردر آورده باثد . منل برنهعا به هوا بلند ثد . زبر بابيمان خانهاهى زيبا و نمبزى فرار داشت . بوى دود و
 دارم فـلم تمانا مىكنم • عاقبت بــنتر كتم : شتر ، نـكند ازتهران خارج
.
شتر كت : جطورثد بـابنفكرافتادى ؟ منكتر : آخر اينطرفها امـلا بوى دود وكثافت بـــت . خانـا

مـوائبزدك ، مثل دستدكل مـتند . شتر خندبد وكغت : حودارى لطـــجان . نهران دو فـــت دارد وروفـتش براى خودن جيز ديـكى است . جنوب و مُـمال : جنوب
 انوبوىهاى فرافـه در آن طرفهـا كار مىكند . عمبى كورمهاى

 آبـعاى كنغ و كندبلدى جوهـاى مــال به جنوب مرازير مىشود .


B PMY اعـان و بولدارها . نــو هيج در • حصير آباد ه و • نازى آباد ه ,
 ابنساختمانهاى بلند هـتند كه باينــان مغازمهاى اعبانى قرار دارند و

 در آنجا كـى سـوارى ندارد اما خـيلى ما جرنخ دسنى دارند و نوى، زاغه مى موابند . جنانكرسنه بودمك حس مىكردم نه دلم دارد موراخ مىنود ـ زبر بايسان باغ بزدكى بود براز جراغهاى رنـكار نك ، خـنـك برطراوت و بر كل ودرخت . عمارت بزدكى مئل بك دستـ كل در وسط قراد دانت وجند متر آن طرفتر استخر بزركى با آب زلال و ماهى هاى


رنكا رنكت جـيـه شـه بودكه بويشان آدم رامـت مىكرد . شتر كفت: برويم بايبن . شام حانر استـ.

منكتم : بس ماحب باغكبـا هـت شتركنت : فكَ اورا نكن . در زير زمـين دست بــه افتاده و
. خوابيده
هنر روىكتىشاى دنكين لب استنر نـــت ومن جـت زدم و



rat -....
آويزان ازدم بجه شترها ، ميمونها جــت زنان ومعلق زنان وخركونما دوان دوان سر رسـدند . مهبانى عجـب وبر سرو ــدايى بود با غذاهايى
 جوجه كباب ، برهكباب ، بلوها و خورن هاى جوراجود و خـلى خـلى


هر جه دلت بخواهد ، فراوان بود . زير دست وبا ربخته بود . شتر در آن سراسنخر ايستاد وا اشارمى سروكردن مـه را ساكت كرد وكنت : عد از كوجك و بزرك خون آمدمايد ، صنا آوردمابد .


مهالى برخرجى داه انداختهايم ؟


حـابى بخورد . حـرت به دلث نماند . خرى بشت مـلـلـنت : آخر لطـن اينفر مىآيد ما را نماثا

مىكندكه ما مـسان اورا يوست داريم بلنككنت : آرى ديـكر . عما نطوركهلطـن دلن مى خوامسامال

اوباشثم ، ما مـ دلـان مى آواهد مال او باشمه . شُبر كنت : آرى . بجهساكيلبولر خـلىزود از ما مبر مىشوند . برهايـان هر روز اسباب بازى هاى تازمیى برايـان مىخرلد آلوفت



促 من به حرف آمدم كنتم : اكر نما مر كدامثان مال من باثـبـ ، فول


نـى


 براى خريدن يـكى از ماها كنابت بكند .
شتر باز عـه را ساكت كرد و كنت : بركردبم بر سر مطلب . حرفـهاى هـهى شـما درست الـت ولى ما مهانى امـنب را به خاطر جيز بـــار مبـى راه انداختـمك نـها بهآن انـار. نكرديد . من باز بدحرفآمدم كتم : من خودم مىدانم جرا من را باينهبا
 كرسندكنار خيابان نىىخوابند . جند زن ومرد دور ميزى نـــــه بودند و تند تـغغذا مى
 اط انكار نه دلم سوراخ بود كه هرجه مىخوردم مبر لكىنم و مُكـم مرثب فار و فور مىكرد . مثل آن وفتهابى

 نبست . آدمك به خواب مىدود ديكر جشمها بث باز ليــت و جايى را

ras -....
میرود ؟"


 وخالُ ازآ نجاست ـ دراولبن بلدكرد و وخاكُ جنان نوى بينى و دهنم نبد كـ عطــامكرفت: هابـنا..

000

بيخودمكتم : جىشُه ؟ منكجام ؟
جاروى سبود درسـت از جلو مودتم رد شـد وكرد و خالُ يــاده رو
را بهصودنم زد .
بهخودمكتم : جىثده ؟ منكبام؟ نكندخوابـعى بين ؟ الما خواب نبودم • جرخ دستى بيرم دا ديلم بعدم سر و صـاى
 جهاد راه انتاد . بس خواب نبودم • سبود حالا از جلوى من رد شده بود الا معبنان كرد و غبار راه مىانداخت و بيادمرو را خط خططى مىكرد و

جلو مىدفت .
بيخودمكتم : بسعشى آنها دا خوابـديلم؟ نا.. آرى دبك

Yイ7
سبود برگـتْ و من را نكاكرد ـ بدرم از روىجرخخمشبركت:
لطبن، خوامى؟
منكنت : نها.. نه!..
بدمكت : خواب نـــتى جرا دبـكر داد مىزنى ؟ بـا بالا بهلوى

- خودم

رفتم بالا . بيرم بازوبت را زبر مرمكذانت اما منخوا بمنـى برد.


خوا يـمـم •

كنم : دو ثا سوارى تمادف كرده بودند و ايستادم تمانا كنم دير

بعدكتْ : بدر . شتر مىنواند حرفبزند و برد ...
بدمكفت : نهكدنىى تواند .
منكنت : آرى . ثنتركه بر نـارد

حرف شتردا مىزنى .
من كه فكر جيز دبكرى را مىكردم كتم : بو لدار بودن مم جيز

دلشخواست داثنهباند. مكر نه ، بر

رابولداركند، كىداهعبول .
ray -....pr
برم عـيـّ هـين حرف را مىزد .




بدرم حرفى نزد . قفل جرخ دا بازكرد و دو تاكيـيى بردرآورد
خالىكرد روى جرخ دسنى • من مر نرازو و كـلوما را در آوردم جــم .
بعد، راه افتاديم
برمكفت : مىدو بمآَ

نب شـام نخورده است .
مبود يـادرور دا نا ناخيابان خط خطى كرده بود . ما مىدفتـم
 خـانان ، نـــنـ بود و ديكك آن جلون ، روى اجاق فـيلبيى ، فل مل میكرد . ــه نا مــترى زنو مرد دوره نــــه بودند و از كا آلومبنومى آثــان را مىخوردند . زن بليت فرون بود . مثل زيور بلبت فرون جادر به سر دانت . جمبانـه زده بود و دستهى بلــتـا را كذانت بود وسط هــكم و زانوهابث و جادر جركث را كـــه بود روى زانوهايث بدم با ير مرد احوال برسى كرد و نــــــم . دونا آن كوجك با

YイА
 دور• بكردم • ظهر هىآ بى عمينجا ناهار را باهم مىخوربم .

000

اولكــى


نرا خدا بخر
مرد زودكى از دست بـر زيور خامثد ودررفت. بـرزيود جند
 ;توانـنى كنفالبكنى !
بـر زبور كفت : اوقاتش تلخ بود ، انـكار با زنث دعوانى مُه

جل, مردم مىكرفت و مرتب مىكت : آفابلـت؟.. خانم بليت ؟..




 بیركرفت وراه مىافناد كه متتركهاى صبتر را از دست لسد تا كارثُ
ra9 -....

حرامكند

من دبـك بابد هينجاها بـنم .






مىرفتند .
درابن وقت روز فقط مى نوانــن احـدحــين رابيداكنم نا ازدست








 زندكى مىكردى؟ مثلا مىنوانى جلو جشمهاتخردت را نوى شـكم مادرت

B P..

المانـى توانسـم فكرن دا بكنم .



 ازم فاسلدكرفند ورفتند . از دورشنـدمك يكـــان مىكت: جه بوى بـدى

ازث مىآمد !
فقط فرصت كردم كه عكس خودم دا نوى ثـــــى مغازه بينم موهاى سرم جنان بلند وبريشان بودندكيكونمهايم دازير كرفته بودند .

 جرك و باشنهعام نرك خورده بودند . دلم مى وخوامـت مغز مرسـهاعــانذاده

را داغونكنم
آبا تقعـر آنها بودكه من زندكى ابنجودى دانتم ؟ مردى از توى مغازه برون آمد و با اشارمى دست ، مندرا راند ر كغت : برو بجه . صبع اول صبح هنوز دنت نكردهايم جيزى بث نو -بهـ
منجنبلنوردم وجيزى هم كـكتم • مردباز من را بالثار.ى دست

$$
\begin{aligned}
& \text { راند وكن : د كم شو برو • عجب رويمداردا }
\end{aligned}
$$

P. 1 -....

مردكفت : بيخبـد آفا بسر، بس جكارهايد ؟
منكتم : كازهىنــــم . دادم نماثا مىكـم .
 برق میزد . ديكر میطل نكردم . تكه كاثى را برداشتم و بانمام مرت
 مداى شــــ انكار بارسنـكـنى را از دوكدلم برداشت و آنوتت دوبادانتم

 خ خلىدور شدهام احصد حـبن مثل هميـــ جلو دبــنان دخترانهابن بر آنبرمىرفت و از مانـنهاى سوارى كه دختر بجها را بِياده مىكردنـد ، كدابى




نـى
ونتى زنكت مدرـ زده شُد وبجها بـكالىسا رنتنـارامافتاديم . احمد حــن كنت : امروز دخل خو مى نكردم . عه مى ركويند بول خرد
-نمار.م

احملحـبنكنت : معين جودى داه مىدوبم ديكك .


P P.Y
لبوان دوغز ن نـ
فاسم نه خـابان سىمنرى دوغ لِوانى يك قران مىفروخت و ماهر






 نغرى در مـا نجا مى




آ نجا لمىكذنـت .
من و احهد حــن بـاز يـكىدوساعت بـاده روى رسـديم بهـلـ

 داشت بادرد معله .
r.p .....

000

زددبلتساى ظهر من و احمد حــن و بـر زبور درخـيابان نادرى،




بول خرد ندارـم .
منكغت : بول نـى خواستْم آنا . شتر را جنفىدهيده
و با دست به يرون اشاره كردم . ماحب مغازه با نعبجكت :
شتر
احعد حـن و قاسم از بـت سر من كنتد : آرى ديـكر . جند




 مىدسبد . بـر زيود مم مى رخواست دستش را امنعان كند كد فروثنـد يرون آمد و كون فاسم دا كرفت وكنت : الاغ مكـ نـى مينى نوثنـاند

 و هجزى رويث نوشتهبودند ولى ما هبجكدام سردر نـى آورديم ـ ازآ نجا
 كهغوابش مى آ يد وجاى خلوتى بيـاكرد و رفت نوىجوى

 مندلم مى خواست الان بـش مادرمبودم • بدجودى غر بيم مى آمد.

 آب تنى بكنبر • جند بجهى دبكر مر بالانر از ما آب تنى مىكرد وبهرو روىهم آب مىبانـيدند . من و احمدحـبن مـاكت نوى آب درا
 سر و سدا بعطرف ما آمد رمعمان با بافراركذاتْتم و رفتـم جلر آفنا




منكتم : حبزىنـــت .



r.ه © ....

من اصلا حال حرف زدن نداشتم . خوشم مى آمد ك بمون حرف زدن غه بخودم . دلم مىخواست الان صـا و بوى مادرم دا بـنوم و بغلث كنم و بيوسم • يك دفعه زدم زير كربه و سرم را نوى مبنـى برم

 مى مواست بين مادرم بودم . بعد خواب من را كرفت و جثم كه باز كردم دبيم بدم بالاى سر من نـــه و زانوهايث را بغل كرده و نوى جماعت
 بدرم من را نكاه كرد ، دمتش را به موهابم كـيد و كنت : بيدار

شدى جانم ${ }^{9}$
من سرم دا نكان دادم كه آرى .
 اكر كارى شد عـا نبا مىكثـم بك لفـه نان مى هر جه باثد بهر از اين است كه ما در ابنبا بىسر و بتيم بمانبر آن ما هم در آنجا . نوى راه ، از بارك نا كارا: ، نـىدانـنم كه خوثعال باشم با نه .
 ديكر غـهيى نداشتم .
رفتيم بليت مــافرت خريديم باز نوى خـابان ها راه افتادم • بلدم
 مى مواست هرطورى شُه بك دفعىى ديكر شتردا سير بينم • فراركذاشتم
r.7



000

طرفـهاى غروب بود . نـىدانم جند ماغتى به نماشاى شتر ابــاده بودم كد ديدم ماثبن موارى روبازى از راه رمبد و نزدبكتساى من و شتر

 كه مى خوامند شتر را بخر ند بر ند به خانه ثان . دختر دــت بـرن را
 مىآ يد مىخرد .
بد و دختر مىخواستند داخل مغازه شوند كه ديدند من جلوثان

 فـر مىدانم كه جلو بدر و دختر را كرفت بيدم و مرنبمىكتم : آڭا،

 . برو كنار
و دو نأيى داخل مغازه شُدند . مرد شروعكردبا ماحبعفازمصعبت كردن . دختر مرتب برمىكت وشتر را نكاه مىكرد . جنان حالخوشم
r.y O ...sserLpr




را نكاه مىكردند ومنخــالمى كردم دلشان بـحال من مىسوزد.


 نوى جيب كذانت و رد شُد . آنوفت صاحب مغازْ من را از دم دز دور
 ببه رفته بِد نـــنه بود نوى سوارى وشتر را نكادمىكرد وباجـّم وابرو فر بان صشهان مىدفت . كاركرها كه شتر وا از زمبن بلند كردند ، من هىاختيار جلو دوبم وباىشتر راكرفتم و داد زدم شترمال من است . كبا مى بر بد . من نیىذارم .

بد دخترازماحب مغازدبرسبد: كداست ؟
مردم بدتعاثا جـعـّدبودند. من باى شتر را ول نمىكردم عاقبت كاركرها مجبور شُدند شتر را بهزمين بكذار ند و من را به زوردوركنـنـ
 نـذار دست بهن بزند . بس رنت نـــت بشت فرمان. شتر راكذاثتند بشتسربد ودختر. مامـنـخواست حركتكندكى منخودماخالامكرديودوبم بسطرفـماذين.

دودستى ماشُن را جـهيـم و فرياد زدم : نترمن راكبا مى بربد. من نترم را مى
فكر مىكنمكسى مدايم را نشنـد ـ ا انكار لال شـه بودم و صدايى



مىكرد وزنكتكردنش را باعبانــت بمصدا درمى آورد .

برزمـن زدم و هزمزكريد كردم .

تابـتان IPPY

## كوراوغلو و كجلحمزه

## دربارهى <br> ح <br> كوراوغلو

داستان بهلوالىماىكوراوغلو در آنزبابجان وبــارى
از كهورهاى جهان بــار مشهور است . اين دامـانها از


مىكبرد .
فرن IV يـلادى، دوران نـكنتكى|آفر بنش هنرىعوام


آمادمیى برایى خلز آنار فو لكلوريك در زبان آندى ابجاد
كرد
ثاه عباس اول با اتفال باينخت بـ اصنهان وجاثـنـ

OTM
كردز نديبى زبان فارسى بهجاى زبان آنذى در دربار و در انتادن با قزلباث و رنبانـنآ نها و تراثبـنـاهـاهـون
 زمان ناه اسعاعبل (در شُعر آذرى متخلس بهخطايى ) مبان آندبايجالبان و صغوبه بود از ميان برد ،و حرمت زبان



 مىئكــت ...
وقايع تازه، براى عاموهاكمساز وسخنخودرا دربـان آرزوها و خراسنهاى مردم باخدمت مى كـار ند • مادمىخام ؛ تازماى شد .

اعاثئه نواز نله وخوانتهى دورهكردىاستكه باساز خود در عروسىما و مجالل جـن روستايبان و قهوهخانسا همراه دف وسر نا مىزند و مىخواند و داستا نهاى عاثقانه و
 خودشان راهم خود درسـت مىكند . علىجان موجى مناءر مـين عـر شـت الامبدى و اضطرابخود را جنـنبيان مىكند :
rir - كوداوغلوو...
عتّتمكمر كبير نوزّه دياره بوملكنـ
 اهوجى، خداین ايسته. بو بحر إِيجر هبير نجات Fردابه دوتـــهكثتى نتلر ناخداسـى 9

ترجمه :
اذ ابن ملك بابد بدديادى دبكر دخت سفربـتـكى غوغا
 نبات طلبكن .ك اكر كثنىبدكرداب انتد، از نالدىاناخدا جه - كارى برمى آبد

دز دوران جنـكباى خونين إران و عثانى به سال
 روى داد كه ثاه عباى و خـانهاى دسـت نـاندائ را سـخت

 حـكومت مىند بـغارت بر دند و ميان ففيران نقــــيكردند . حاكم طلث سارى خان بدكـك خوانين دبكـ، هودنُ آن
نواحى دا ـر كوبكرد .

در قاراباغ مردىبهنام ميخلى بابا دهفا نان آذربايبجانى و ارمنى داكرد خود جـعكرد وبعبارزه باخانخانى وخرافات



مالبانها و ظلم خوانبن وبغمد دكر كونكردن وضع اجتهائى، بـكرد او جـع مىندند
نهنت مبخلى بابا آهــْ آمــه قوت كرفت و آثكار



بود • فـام جلالى لر ( جلاليان ) سراسر ابن نواحى را فرا

 خانها و باشاها و نوردالما و حكام دست نـاندى حكـي . مركزى بود
دركير ودار عـين رويدادهاى ميـاسى و اجتناعى بود
 سبهاهائ حـاسى آندبايجان از ماز و سوز عاثقها بربابـى فرمانان وافىى و حوادث اجنماعى بنـيان نهاده شـد و نيز مدجنانكه مـبـه ودرمـبجا معمول بوده الستغرمانانانادوار كذثت نبز باجهرمهاىآثناىخود درجامهماى نو باز كثتند و بافرمانان زمان در آميختند .
مـيـاى تابناك و رزمنـه و انـانى كور اوغلو از ابنجنين امتزاجى بودكه ببرجود آمد .
دامتان زدكى برشور توفارقانلى عاثتعباس كـ
ris © كوداوغلو و
شاه عباس عروـت را از حجله هىد بابد و او نك و نتها براى رهاندن زنت بُى بـادر بد امـفبن مى زود ، دزحفـفتْتمنـلى
 ثادعباى فطبخانخانى عصر و نمابنـدى تسرت ، و عائق ،
 كـد

ناكثته نـاندك سـيـاى شادعباس درفو لثلور آند بابجان بد دوكونىى مغابر مـوبر مىنود . يـكى برابنـكونه كه كنته
 كى شبـس بديارىكرسنـكان و بيوه زنان ودردمندانمى ونتابد.

 نكذاثته مردم ظاهر بين و قانع ، ماهيت دستكاه حاكـه وا

دريابند
به عر حال ، بس از اين مغسه ، اكنون مىهردازبم
بنامدار داستان كورداوغلو :
داستان كور اوغلو و آنبه درآن بـان مىشود تمنـبل




(TM در نتطهاى از آسباكى با ورود اسلحهىكرم به ايرانبابان - مى .
 كاثته مىشود كه بسرى دارد موسوم به روشن (كوراوغلوى مـالهاى بعد ) وخود ، مثنر خانبزد نام حـنـخان . وى بر سرانفافى بــيار جز نى كـآن را نومينى ستخت نـبت به خود نلقى مىكند دستور مى دهد جشـانعلى كيـّى را در آودند . علىكيـى با دوكره السب كه آن هارا ازجفتكردن مادبانى با السبان افــانديىدريايى به دست آورده بود ، عمراه بـرنُ روثن از فلمو خان مىكريزدو بس از عبور از سرزمينهاى بـــاد سرانجام در جنلى بـّل (كـر•ى مه آلود ) كيكومــنانى الـت سنـكلاخو معبالمبود بارامهاى بيبا بيج ، مسـكن مىكزيند . روثن كره اسبهارا به دستور جادو مانتد بدر خويـن در نـاريكى برورُ مىدهد و در فوثابولاق(جفتجشمه)درشبىمعين آب تنىمىكندو بدبنكونه هنر عاشقى در دوح او دمــه مىشود و . . . علىكيـى ازيك
 بسر خود سنارن مى دهد و بعد ازاينكه مـهىسنارن ما و

وسابايش را مىكذارد ، مىميرد روشن او را در مـان فوشابولان به خالك مىكند و بـ تدربج آوازمى منرث از كومـتا نها مىكنرد و در روهتاها
riv - .... كوراوغلو
و نهرها بـ كون میرسد . در ابن منكام او بـ كور اوغلو
(كور زاد) نهرت بافته الـت .
دوكر. اسب • عمان اسبـهاى بادباى مـهور او مىتشوند
به نامهاى قِر آت و دورآث .
كوراوغلو سر انجام موفق مىشود حسن خان را بد


نبلين انكار بلند و دموكراتكوراوغلو و جنلى هبنل مىبردازد
و رامنـاى شوديدكان و عامـان بـكوهـــان مىشود .
آنجه درداسنان مطر حشد الـت بهخر يى نـانمىدهد

 نامهاى شُرها وروسناها و رودخانهـا وكوهــانـانـاكهررداستان
 استت . بعالاوه بسنى از بندهاى (دوله درامل ) داستان مـلا سـر نوفات و سفر ارزنجان ، ثباهت بــارى دارد بدحوادث


 مورخ ارمنى مشهورتبريزلى آراكل (IF•Y_IFV•)


TMA
جوانانى راكه به سركردكى كوراوغلو لامى قيام كرده بودند
 كه در حال حاضر عاذذها ترانهماى يحد و حــاب او او را
 تيامكرده بود . . . واين ممان استك در داو داستان كوراوغلو دوست اوست و ناهن زياد برده مىنود ـ اينهامـكى جلالى لـ بودندك برضدحكومت فيامكرده بودند . |ماكوراوغلو تنها نـنـل تهرمانان و فـامـان ععرخود
 نبم a اسْنـلاى عرب سرخم نـردند ، در خود جمع دارد .
 كه بـشاز بابك بـكوه زده بود در جهر•ى مردالسىكوراوغلو

مى منـاسـم
آنباككوراوغلو، بهلوان ايواز را از بمدن مىكيرد وباخود به جنلى بل مىآودد و سردسنـى بهلوانان مى آكند ،


كوهـتان برد و اورا سردستهى قِامبانكرد .

 احنمال داردكه بابك ، مدتهاى مدبد برای فرار از ازينك

SI4 كوداوغلو و...

نام مــان خلز مُهرت مىداشته و بعدها نبر نامن با نام
كوراوغلو در円م شـه سر كذشت خود او باوى درآمبتتَ.


نـــت . آوردن وجوه شبـاهت إن دونفا فْرور نـــت.
تـام كور اوغلو نه بهخاطل غارت و جباول محغن است

او تنها بهخاطر خلز وآزادى وباس ثر افتانـانىمىجنـكد
 درجا يى مىكو.د :

منى بينـادان بــهدى


ت50


دو لنا اليقِيت .باشَيما
.ساغىهيندى سـاوانِيما
دلیِلم Fلشى باشَيما داغلکد قَ. ينو نها قو ينو ندا

0
سفر اليِلهديم هر يانا
دلو لارى عتيرديم جانا
قير דآيم ملدى جو لانا
داغلار قوينو ندا قو ينو ندا
ترجمه :
من از ابتدا در آغؤى كومــنان برودده شدم . شامينها در آغوثُكومسنلن نام دا برذبانداندند .

جون تدم بددودان جوانى كذاثنم ، دشمن بمعابلىا من
تد برافر اشت . بهلوا انان در آغوث كومــنان كردا كرد مرا فرا كرنتد .

بـ مر دبادى سغركردم. دبوان را بثتنعTوردم . الـبم


كوراوغلو نبك مىداند مبارزماى كه عدالت وخلف

خود را غرق در محبت و احترام مى بيـند . همين الـت كه در در او

ار بابان را ندا دهد :
ril -... كوداوغلو
قِر آَى تمتيرديم جو لانا
وارسا ايقيدلرين ميدانا تلــينا
"مؤرسون دلِيلرين اينلىى موجو نو ،


6
كوراوغلو ايِيلمز ياغىيا، يِادا مردين اسعيك اولماز باشيـندان قادا،

نعرهلر جـكرم منوبو دونـيادا
كؤ سـتردم محثرى دوثمانا ، ملـــين ا
ترجمه :
باثا : اسبم رتبر آت، را بـ جو لان در آوددم • آكر مرد
مبانى دارى كو بيش آيد $/$ ابنك ، بيايد و ذور بانوى مردان
بنكرد . و انداهث اذ خون كهكون شود .

كوداوفلو برخم و يعكانه سرخم نى

بربا مىكنم . كو يايد :

000
فـرت كوراوغلو معان قدت تودههاى مردم است .


كور اوغلو ، تكـه دادن و ابـان داشتن بدين فـرت است .
مىكربد :
ايتيت اولان هئج Tآيريلماز ا'للينلن
تر لان او لان سـو نا و ؤرمز
.
لث لـين اوستو نه قالايان منم .
ترجمه :
جوانمرد عر كز از ملت خربث جدا نیشود ـ شامبن

 نش مىانبادد .
0
اوحتى براى يك لحظه فرامون نـى كند كه براى جه
 آزادى خلز خو.ن است كه جون بردكان زبر فـار خانها

قولددئهدرلر، قو لونبو.ينون بوراد لور ،

ترجمه :
آنكه برده خوانده شُده لاجر من آنتبرrك بيـابيش برد كان درحر كتا-ت.

STr © كوداوغلو و...
000
روابط اجتماعى جنلى بل روابطى عادلانه و به عـكان الـ ـ آنجه از ناجران بزرك و خانها به بغما برده مى در اختبار عـه فرار مىكيرد . عـه در بزمو رزم شركت مىكنـد . كوراوغلو ميج امتــازى بر ديكران


و انـانيت ابـان دارند .
حتى كوراوغلو به موفع خود براى بللوانانش عروـى




 نعاركه بعرلغواه از زندكى شاهانه خود دستكــــه و بهجنلىبل آمده ، تنبا مـسركوراوغلو نــــت ـ كه معرزم و مینكر او نيز هــت . نـكار زيبايى و انديـــندى را وا با هم دارد • بهلوانان ازاو حرنـ مى جونیادرى مهربان از حال هيجكسغافلنـــت وطرنـمشورت . عـعان است بندبند حماسهىكوداوغلو ازآزادكى ومبارزه ودوستى وانسانبت وبرابرى سخن مىداند . درينا كه فرمـت بازكوبى

آن هعه در ابن مختصر نـــت . ابن رام بـكوبمك داسنان

ونر آندى است وتاكنون اV بند (فول) > درآندى ه ازآن
جـع آورى شده و بهجاب رسبـ كد در آندبابيجان،در تراز


 درمجلى خوشه צ

## كوراوغلو

## 9 كحّل حمزه

جنسساليـن درآذربايبان بهلوانجوانمردى بود بهنامكوراوغلو .


نربـت السب مثل و ماندى نداشت و بابك نكاه مىنهبد كـ فاان اسب
جكـونه السبى است .
حـنـخان ازخانهاى بـــاد نرو نمنـوظالمبود ـ اومنلديكرخانهـا


 و ريكنجه مىداد . كـى از او دل خونى ندائت . فنط ثاجران بزدك

و PMT
و اعـان وائران از خان راضى بودند ، آنها بـككك مـ مردمدا غارت
 براى خودهان در جاهاى خون آب و موا تصرهاى زيباومبللامىـاختند و مركز بهغكر زندكى خلز نبودند . فقط موقىى بمياد مردم ودهفانان -مىافتادند كه مى خواستند ماليات مارا بالا ببر ند .
 خان بزدك از آنها باج مىكرفت و حـايتشان مى كرد و اجازه مىدادك مر طورى دلـانهى خوامدازمردم باج وخراج بكـير ند اما فرامون
 خان بزرك را خودكلا مىكتند . خودكار زرو تمند نرين و با قرتنرين خانها بود . صدها و هزارها خان و امير و سركرده و جلاد وبهلواننا نخوردر بار او بود ندمثلـك از او او مى زمسبدند و فرمانت رابدون جون و جرا ،كور كورانه اطاعت مى كردند .
روزى بهحـنخان خبردسـدكه حــنبانا ، يكى از دوستانث، به دبى او مىآ بد . دسنور داد مجلى عـش و عثر نى درست كتند و به . بـشواز بانا بروند .
حسنباشاجندروزى درخانه حسن خان ماند و روزىكه مىخواسـت
 حسنخانبادى دركلو انداخت وكتت : المباى مرا درايندوروبر
 حـنباشا كنت : جرا نخوام .
riv - ....
حسنخان به إلغى بانث امر كرد ايلغى وا به جرا نبرد نا باشا
السباى دلغوامن را انتخابكند

 دربايى بودند . نـىدسد ـ روزى ابلنیى را بوكنار دريا برده بود و خودن دركوثهاى درازكـيـه بود . ناكهان ديد دو اسب از دريا بـي با دو نا مادبان ايلثى جغت شدند . على

 حسن خانكنت مىخواهد براى مههانث اسببيــكث كند با خود كنت :
 ابالخى را به جرا ول داد و دوكره الـب را باى فر خا خان آورد :
 كند . ديد از اسب خبرى نــت و باى قصر دو نا كرهىكوجك و لاغر


وارى . اسب خوبثك ابنها باشند واى به حال بغـه .


به جرا نبرى I

على

ITA PYA

ازابن دوتا ، السب وجود ندارد .

زود جثمهاى اينمرد مـتاخ را درآر .

علىكبثى هرفر ناله و التصنىكردك منتنميرىندارم،بهخرجت
نرفت . جلاد زودى دويد وعلىداكرفت و جـشهبابش را درآورد.


كرثى ، اين دوكره را به من به .

را بردار وزود ازاينجاكيشو !

على با دوكره ا-ب وبسرن روثن سر بدكره و بيابان كذاثت . او
در فكر انتقام بود ، انتفام خودث و انتقام ميلبونها هـوطنت . اما حالا
ثا رســن روز انتقام مىبايست مبر كند .
او روزها و نبها بابـرثى و دوكره الـب بيابانها وتومها را زيربا كذانت ، عاقبت بر مركوهـتان بريب. وخمى مــكن كرد . ابز كومـتان

را جنلى بلمى كفتند .



منل وما نتدشان را نذيله بود .
بكىاز المبا را قير آت نامبدند وديكرى را دور آت .
قير آت جنانتنـرو بودك راه ــساعه را ـــروزه مىيـمود وجنان
riA - كوراوغله و...
نبرومند و جنكند بود كد در ميدان جنك با لـكرى برابرى مىكرد
 ابن كه . ود كوراوغلو جلواو رابدست كـى بسبارد . و اكر از كوراوغلو

 كوراوغلو راخوب مىفهيد و امكار كوداوغلو را ازجـنـها وحر كات دست و

بن او مىفهيد
البنه دور آت مـ دستكى از فِر آت نداشت .


روز انتقام را هرجه بــتْ نزديكـركـد .
وتى على كـى مىمرد ، خـالث ثااندازماى آسودهبود ـ زـرا نخم



خودكار خواهد كرفت .
’ روشن ، جناذمى بدرث را در جنلىبل دفنكرد .




كـى كـ بينگكود بوده است .
ببزودىجنلىبل بناهكاه ستمدبدكان وآزادبخواهانوانقامجوريان
شد . بهلوانان جنلىبل المـوال كاروالهاى خـانا و اميران و خودكار دا

苃
غارت مىكردند و بمعردم فقبر و بنوا مىدادند . جنلى بل قلمى معكم
 دارد وآنكسك حامل كر وزحـت ديـكان را عاحب مىثود و بمعن

 ابكر آـابث و خونبختى هـت ، براى مـه بإد باشد و اكر نــــت براى هيجكـ نى نواند باشد .
كوراوغلو و بهلوانانت در معهجا طرفدار خلق و دنـن سرسـتْ


 كرد الما هر بار دريبج وخمكوهـتان بمدستـتردانكوهستانى نارومار شـد و
 زنانجنلى بلم دستكى از مردانثان نداشنتد . مـلا زن زيباى

 ـاخته بود . بك از بهلوانىها و سغرهاى جنـكى كوراوغلو ، خود داستان

 وآواز براكهردم نتل مىكند .

داستان
دبوده شلن قيو آت

تـام جنلىبلىما رفتهرفن جنان باذكرفتك ميدان برخان بزدك تنك يد و موقىىك دبد نىىواند از عبدى كوراوغلو بر آيد ، ناجار بانتام خانها و اميران وسركردهعا و بهلوانان و بذركان فـون نامنونت
 ونى هـه در مبلس حانر ثدند وهر كـى درجاى خود نـــتخخان
بزر ك شُوع بهستنرانى كرد :
, حامنان، جنانكه خبرداريد، مدنى استك مثتىدزد وآنوبكر دركوهــتان جـع مُماند وآلـابث و امنـت مـلكتـرا برهم زدماند.رهبر ابن دزدان غارتـك مهترزادهى مىسووبايى الـت بدنام كوراوغلو كد در آرمكثىودزدى وجهاول مثل وما ند ندارد. هر جا و درهركونـى مـلكت مركسزدى، آدمكثى وماجراجوبى وجود دارد ، داخل دسته او مىشودو دوز بمروز دارو دـتىىوداوغلو بزركـر وخطر ناكرمىشود. اكى ما دست

OTY PY
 جنلى بلىا مشىى مرزمبنها و اموال ما را نـب كردداند . آنونت با بايد

 در دل اين خائنان كذاثت باثد ... خانبا ، اميران ، مركردكان ، بهلوانان بمشها هـدار مىدم : ايندزدان آثوبكر بمعادر و برادر خود

نبز دحم نخوامندكرد . خطر بزر كىك امنــت معلكت را نهدبد مى كـند ، مرا مجبور كرد كه امر به نـكـلـ ابن مبلى بدم . اكنون ندير كلر جـــت ؟ جـكونه
 وابنههه خان محترم و بهلوان و سركردهى بنام ازعهلمى بك مهتر زادهى
-هسروبا بر نخوامند آمد؟..
خودكار لطقش را تامكرد و برنخت جوامر نشانـ نــــت . امل مجلى كف زدند و فرياد بر كـيدند : زنه باد خودكار ، غامن امنـت ملك و ملت !.. مر ك برآثوب طلبان جنلىبل ا.. صداى فرياداهل مجلس دبوارها را نكان مىداد . خودكار باحركت سر و دست جواب خانها و سركرده ما را ميداد . بعدكه مداها خوا يـد ، جر و بتث شروع شد . يكى كنت : اكر بول زيادى بـهيم ، كوراوغلو

دست از راهز نى بر مىدارد . ديكرى كفت : عمان املال دور و بر جنلىبل دا به كوراوغلو بهـمَ كه مر طور دالى خراست از مردم باج و خراج بكيرد و دبـك

كوداوغلو...
مزاحم ما نـود .
دبكرى كنت : كـى يـن كوراوغلو بغرستم بينـثم حرف آخرث
 (حسنباشاه نزّ در ابن مجلس بود . او حاكم نوقات بود. عمان كـى بود كه حسنخان به خاطر او جثمان علىكـى را در آورده بود.

 مىزد و راست با دروغ خود را غمكين نـان مىداد ـ فوت و فن قشون


ومئلكوسند از بالادسنهاى خود اطاعت مىكردند .
غرمن ، حسنباتا در مجلسخودكار بود و منوز حرفى نزده بود .
 آثوب جنلى بل را علاج نـىكند . اكنون كون كنـيم بينـبر حـن باشا جسىكوبد .
خانها و امبران در دل بمحـنبانا نحض وناسزا كتند.آخرخانها

 باآزادى و فدرت بـترى از مردم باج و خراج بكبرند و بهتر عـن و عثرتكند .
 و كنت : خودكر بمسلامت باد ، من سكـكى بامُمك معابل سابیى خدا

لب از لب بازكن اما اكنون كه امر مبارك خودكار برابن است كه من


، . خودكلر فرمان خداوند است حـنباشا نعظم ديكرىكرد وكنت : خودكلر به سا(مت باد ، من
 مكر با طناب دار . جـمان بركــناخش را منكتتم درآرودند ، اكنون
 زند اسـت آب كوارا از كلوى ما بايـن نخوامد رفت . بابد به جنلىبل
 تار كند و اول و آخرن در ثرق وغرب عالم باند . البه باز امر : امر مبارك خودكار است و ماسـكان شـايبر و جز واف واق جـيز حـنـاثا باز نعظمكرد و زمـن زير باى خودكار را بوسـد و بر

جاى خود نــــتـت . مجلس ساكتبود . مهـ حشم بددمانخودكلر دوخته بردند . عاقت خردكاركفت : آفرين ، حسنباة • آفرين برهون و وراست نو • راستى كه ــك با هوشى مـتى
 تاشادى و رنابتـان را نـان دهند ، لبخندزد و خودراثاد و رانى ثان


rra © كوداوغلو و...
جنلى بل بـتد . حسنبانـا ، از ابن ماعت نو إختبار ثام دارى كه هر




خان بزرك بعد ووكرد به اعلمجلس و كتت . حاضران ، بدانيد
وآكاه باشـدكه از ابن سـاعت به بعد حـن باشا فرماند كل قثون است و



000

حسن باشا از مجاس خودكلر خارج مـد و بدون معطلى به نوقات

 جنلى بل را بكـند . در بكى از ابن شورداها مهر مورنوز





TMY
هوبى از مر اوكمكنند ـ اكر مى اواهبدكوداوغلو از ميان بر داشنهنود اول بابد المبـن را از دستش در آرديم و الا جنـكِين با كوراوغلو

نتبهداى نخواهد دانت .
حرف مهتر مورتوز به نظر حسنبانا عافاله آمد. كفت . مود توز،

فِر آت دا از جنـك كوراوغلو در آوريم ؟

مهنر مونوز كفت : باثا بمسلامت ، قبر آت را كه نیىودو بابرل


باتبر آت را بـزدد وباورد .
حسنباثا باهل مجلس نكا.كرد . ــهسرها بـزمين دوخته مُد


 نبود از كجا مى خورد و كجا مىخوابد . به هيج مجلس و مسجدى رامث نمىدادندكوكنت مردم را مىدزدد . ــك معل داشت ، او ندانت . حالا جطورى درابن موراى جنـكى راه بيداكرده بود ، فقط خودث مىدانـانـت كه ازقديمكنتاند،كجلها هزاروبك فن بلدند . غرمن، حمزه باوسط مجلسآمد و كفت : باتا ، اين كلر ، كلرمن است . ابنبا ديغك بهلوانى وزور بازو بعردد نمى خورد ، حفـ بابد زد . رحغهزدن شغل آبا و اجدادى من است . اكر نوانستم فبر آت را بياورم

rry
بكذار ازهرارانكجل معلكت يلُسركم بشود .
حسنبانا كنت : حـزه، اكر نوانسـى فبر آت رابـاورى،ازمالدنبا
كى نـازت مىكنم •




حـنـباشاكنت : نرابسرخودم مىكنم حمز.كفت : نه ، قربانت اهل مجلس كردد ! من هبجكدام اينشا
 جزى از نو بغوامرك برای من ازمرسـى ابنها فـتـى تر باشد و برای
-نو ارزانتر
حـنباشاكفت : بكوبيـنم جه مىخرامى ؟
حعز.كنت : بابا ، من دخترت را مى اخوامر .

 بــتر نـــت مى خوامد داماد منبـود ...
اكر مهترمورنوز بهوادكجل لرمــهبود ، جلادانهمان دفيعه او دا بارمباره مىكردند . مهن مور توز جلوجلادان را كرفت وبهحسنباناكنت:



ITA PRA
 كه با يدكجل حمزه را راضىكند . بنابرابن بهحمز.كفت:آخر آدباحمن، نودرابن دختر جهربهاىك او را بالانر ازمعهجز مىدانى ؟





 ندام امل مجلس برهوث وفراست حمزه آفر بنكنتد . حسنبانا
 ازطرف ديكر فكر مىكردكه اكر فيرآت بهدست بيايد ، كوداوغلو درب


كفت : حمزه، قولدارم . حمزه كنت : ندبانا ، ابنجورى نمىنود . زحمت بكن دو خـط فولنامه بذو:س و با شث را مهر كن به من بكذارم به جـب بغلم ، بعد

نبارددم بـكوكردنم را بزنند .

حسنبانا ناجار دو خط فولنامه نونت و بايش دا مهر كرد و داد
 كرد كذاثت به جـب بغلث و با سنجاق بزدكى جيث را مهكم بـت و و
rra كوداوغله و.:.
كنت : باشا ، حالا اجازه بده من مرخع شوم .

000

اكنون ما حـنبانا وديـكران را بمحال خود مىكذار.بمك ندارك


مـتنىان توى دسنـالث كذانٌت و بـكمرن بـت و دكنكى بهدستكرنت


بك
كوراوغلو روىتختمسنـك بزدكى ايسـاده بو:، رامهاى كاروان رو





حعزه ناكهان سر بلندكرد وديد جوانى رو بروبن ابــناده




 درون غلاف خرد احـاس خفكى مىكند ! فولاد ابن مْمـير را كوبا با با




بهتمديدكان هعبت مىنـايى. كهل حمزه بانكاه اول كوراوغلو را ثناخت اما درحال حـلـكرد

وخود را بآن راه زد وكت : دنبال كوراوغلو مىكردم .
كوراوغلو يرسبد : كوراوغلو را مىخواهىجكاركنى؟
حعز.كنت : درد وبالت بدجان من 1 منايلخى


 سر مكجل است، نـى نوام هيج.




 جندروزآخر عمر راسركن ، يا اينكه سرم دا از نتم جداكند كه براى

SPI كوداوظلو و...


- كوراوغلو بروم

كجلحمزه حرفابن دا نمام كرد و هاىهاى نروع كرد بـكريد
 كوراوغلو دلى بهحال او سوخت وكت : باشو بروبم ! كوراوغلو خود


حمزه تا اينحرف رانـبد افتاد بهاهاى كوراوغلو وكن : فربان
نو،كوداوغلو، مرا از در مرانا بسن دحمكن !
كوداوغلوحمزه دا از زمين بلدكرد وكنت: بلندئو آخر نومردى!
مردكه بـابد بهخاطر يك لقهدلان بهباىكسى بيفد
 ازدستن برمىآيد حمزه كنت : من به فرباتت ، كوراوغلو ، خودم مىدانم كن نو كىىوانى مرا بااين مر كبلم كبايز ونرابدار بكنى . عمينفد كه يك
 هم ابنكاره بودماند
كور اوغلو دستكجل حمزه راكرفت وباخودآورد بيشدماران . بادان كتُد : كوداوغلو ، إن را ديكر از كجا بيدا كردى ؟
 . باند كوراوغلوكفت : مكر فرامؤكردما بدك ا بهخاطرمعيندآدها،

O PPY







 نكارخانم ، زنكوراوغلو، مردان وزنان راكنار زد وخود داوسطانداخت

 وخبر جين حسنباتا بباثد كـى جيزى لـكت . كوراوغلوك ديد باران مـه طرف نـكار را

 بخورد وجنروز آخرعمرن را بىدردسر بـكذراند . كجل حمز• در جنلى ماند . ثـكمن را سير مىكرد و دنبال كرهایى مىرفت كه ياران بهاو مىكتند . كارها را جنان تند و جـنا
 جايى لبود كه احترام آدم به لباى و نروت باثد . املا در آنجاكـى

rip 0 كوداوغلو و...
مىجنـكـدند ، میه مىخوردند وبرقت خود مجلـ شراب و ساز و رنص
و آواز بربا مىكردند .

را باو داد . ابن بابو بس كه كار كرده بود وبار كـيمه بود ، ديـكربوست
و اسنغوانى بــتر برابث نـانده بود .



 مىدوبد ، جنانكه در متككى حـانى جاق شد و آمادمى كار كردن . روزى كور اوغلو برای سركثى به طوبله آمد ـ ـبابو را كه ديد ،
اول نثناخت ، بعد كه شناخت مات و مبهوت ماند ـ كنت : حمزه ، من

 را ابنكاره دبدهام و بدرم و بدر بزدكم مـ ابنكاره بودماند .... كوراوغلو كنت : ندىدام جطور شُدكه امسال دور آت ككى لاغر و تزار مده . بهتر است آن دا به دـت نو بــارم • حمزه ، بابد جثان مرافبش باشى هرجد زودنر يـاى فير آت برــد . كجل حعزه از شُنبن اين حرف قند نوى دل آب شُد . امروز


OTP PP
يارانكوراوغلو ، از زن و مرد ، دانىنبودندكه دورآت به دست حهز• سبرده هُود . اما ححزه جنان در دل كوراوغلو جا بازكرده بود كـ كوراوغلوكوجكرينشـكى باو ندائت . دررآت و فير آت دو ثابى دريك طوبلد نكهبارى مى بـدند . باى





كوراوغلو نكاه مىداشت . كوراوغلو حمزه را برد و دورآت را به دستس سبرد . حمزه در
 بمود و به حال اولى در بـايد ، كجل حمز• جو و علونهاث راكمكرد .

 خوب مرافبت نــتى ؟
كجلحعز.كنت :من آنهج از دسنم بر مىآ يد منايفه نیىكنم الا خـال مىكنم دورآت احتباج به هواى آزاد دارد . آخر كور اوغله ابن حيوان زبان بـته شب و روزنٌ نوى طويله مى كنرد . ازبا و كردن
 كوداوغلوكيـ بنوى دورآت را در آورد داد بهحمزه كه امب را كاهكاهى بيرون بـاورد ناهواىآزاد بدتنش بخورد .
rPD - ... كوراوغلو و
باز باران اغترامنردندك آدم نبابد بمر كـ و ناكـى الطبنان
كند . اكر كجلحمزه دورآنـرا بردارد فراركند جكارمىشودكردء كور اوغلو باز زنان و مردان را ساكتكرد وكنت : مـيج تكرميد،

طورى نیىنود .
كجل حمزه جند روزه دورآت راجنانكردكه اصلانـنانىازناتوانى
ولاغرى در اسب نماند .
روزها بـت سر هم مىكذنت و حعزه مى ترسبـ كه نتواند بسوفع












 مـليون بول خرج خوامكرد ،شر ابهاىكانقيـتخخوامرخودد،جوجـكباب
(PYY


آخ،خنا ابا ا. دارم از ريادىخونى دبواند مىنوم ا..



 آمد و بــارنكرد وكفت : بلند نوكه دبكر وفت خواب نـــت . كبل حمزه دورآتـرا دربرده ا.. در جنلى بل ولوله افتاد. باران از زن ومردشروعكردند بـسرزنث كوداوغلو كه .





 كهخر بسعهجابرسد و ازهرلمرف دشمنان روبسـوى مابـاور ند. كوراوغلوه

 خوامى كرد
rFY - كوراوغلر و...


 راثـكـناى . مـكر نو خودت بما نكنتـاىيك اسبر احـاس رحم و محبت


 تو ازكجامىدانىكه آنخبر جبن ازكباآمه بودودور آنـرابهكبا


 كوراوغلو سخت غنـبنالك بود اما جون مىدانـت كه خود او كناهكار


را مىجويد و بيج و ناب مىخورد ناكهان بلند شُدو رو به ايواز كرد و نعره زد : ابواز ، به من

شراب بله !
ابواز بهلوان شراب آورد ـ كوراوغلو هنت كاـه شُراب بــتسرهم


 خبال مىكرد كه اكنون آتث خواهد كرنت . قيرآت نا كوراوغلو را بر
(TPA
بـْتخود دبد ، شُدت نغب او را نِز دريافت . در حال ـم بر زمين زد و جنان كردى داه انداخت كه بهلوان دا از جـمها بنـان كرد ـ آنكا. كوراوغلو لعرماى زد ، جنان لعرهاى كه هركا. ميـان جنك مى بود


 نمطهى كوهـتان در جنلى!ل بيجـد ، انكارى صد و بك اسب با بـ مُيه4 مىزدند . آثكا. مرد و مركب جون برق از ميان كرد و غبار




000

كجل حمزه ازنرى جان در مبججابى نوفن لكرد . اسبمىداد

 در آن دود دورما جنان كردى بـ موا بلند مىمود انكارى زمين خاك
 فيرآت مىراند و ميج بـتى و بلندى لمىنـناسد و جون باد مى آبد جنان
rPa كوداوفلو و...
و جنانك اكر برزمين بيند هزار نكه مىنود . آبـدان كجلحمزه خـك شد ، زبان در دهانش يـركت ماند
 كارى نتوانــت بكند جز ابنكه هرجه تندنر خودرا به در آبـباب رساند و يباده نُد و جلو دورآت دا به ثير دم در بـت و باعجله آسـيابان را مـدازد ،آهاى آلـيابان ، زود بـا ببرون بدبخت ! اجلت رســه دمدر...
 و ثرى برسبد : جى شلد برادر ؟ از جان من بير مرد جه مىخوامى ؟ حمز.كنت : من هيجِجز نمى خوامم . نـكاكن ، آ نكمداردمى آيد
 دوا و درمانى ناخونى السبارا ازبن نبرده ـ آخرسر حكـــبا وكـيـياكرها كنتاندك مغز آسبابان دواى ابن درد است . حالا كوزاوغلو دنبال مغز
 باخانها و باشاها بينكند . من را حـنبانا فرستاده آسيابانهارا خبر
 به جنلى بل قمون بكـد آلـيابان نا نداشت حرف بزند . عاقبتكنت : جرا ، شنـبـهام اما حالا مى كويى جه خاكى به سركنم ؟ هغت مـت مر لاكنور دارم . كبا
مى توانم فراركنم ؟

كجلحمز.كتت : زودبان لختمنو لباسهاى مرا بيون برو زير ناو

Cror
فام مُ • من كوراوغلو را بك جورى دست به سر مىكنم • اكر مم



و كلرى مــن ، از زندكى مـ مير مـدام م

 بونّبد و بكتفه خـودنرا انداخت تـوى كبهى آرد و سر مورتش را

سفـد كرد .
ناكهانكوراوغلو جون اجلبر در آبـباب رسـد و نعره زد : آهاى
آبيابان ، زود بـا برون !

كجلحمزه با لباى آبـبانى بيرون آمد و كنت : با من بودبد ؟
درخلعنكزارى حاضر م كوراوغلوكفت : اسب سوارىك معبن حالا يبن از منابنجآآمد

جهرد مُده
كجل حمز.كنت: رفته زير ناو قايم نده . نـىدانم جهكارى كرده

جايث رابدكـى نكوـم •

كوراوغلو جستزد از اسب يـادمند وكنت: نو جلر اسب مرابكير
خودم مىدانم جه بمروزكارن بياورم
آنكاه جلو فير آت را بهدست حعزه سبرد و وورفت ، بعد خم مُد ر
كفت : د يـا يِرون، حعزه ا
ral - كوراوغلوو...

مغزهايى كـ كى ابلغى نو را خوبكند ندارم . بهتر امست عمينبا بميرم
وبرون نــابـ •

كوراوغلوكن : ول كن احمز ؟ كرى كـام بود؟ مغز كدام بود ؟
مىكوبم بـيايرون ، مرا ععبانى نكن

آسبابان باز خود را دور تركـبـد . كوراوغلو مـ تو تو تيبد نا بالاغره
 كجل كجا بود ، ابن بك آدم ديـكى است . آ آوتت فهبد كه كبل بد جورى كلاه مرث كذاشته است . فورى از جاجـت و بِرون دويد. در
 است . آنوقهابى كه حمزه نــار دور آت را مىكرد ، مختعر آشنايى هم باقبر آت به مر زده بود ، بعاوه جون خودكوراوغلوجلو او را بهدست حمزه سـرده بود ، اين بود كه حمزه توانـته بود باكى نوازن و زبان



 حزه كنت : آهاى ، حمزه ، تند آملهام تبرآت عرق كرده . آ آنهودى
 خـك مُود .
ror rat حمز.كفت: عيبى ندارد. ـَبلهاىندارم. بواتبوات مىدوم، عرفش

خودبهخود خـك مى شود . حمز• ابن را كغت و اسب دا به حركت در آورد . كوداوغلو ديد
 دهنه لبهاى اسبـ را باره كند . كوراوغلو تاب نـاورد و كفت : آخر ندلك


 حعز.كنت : كوداوغلو ، نوبلوانى . اسم و رسم دارى . بعمردى , كنـُت مـّهور منهاى . يك ماه كـنر بس ماندى سفرهات را خرددمام دبكر جرا به دخم مىكثى ؟ از نو خوب يـــت . نازه ، يك السب جه ارزنُ دارد كه اينهـه النـاس مىكنى ا
 خودت مىدالىك فيرآت يعنى حه . حالا اكر خالها و باناها بـنو د
 حمزهكن : كور اوغلو ، من ديكر بابد بروم . ابنحرفبابماردد من

كمى خواست حركت كند كد كوراوغلو كن : آهاى حمزه ، كونى كن بيـن جـه مىكوم • من مـىدانم كه تو خودت فبر آت را لكاه لــنوامى داشت . راستشرا بكو بينڭكى ترابه جنلىبل فرستاده بود ؟ حمزه كغ : كوداوغلو ، بدان و آكا. بات ، مر جه در جنلى
ror -
به نو كتم راست بود . اين مر كجل دنـِاى به ابن كل و كثادى رابرمن
 به مورت من نكاكند . اكنون فيرآت را مىبرم به حسن باثا بدم تا
 كوراوغلوكنت : نو خردت بـابن فكر انتادى با حـنباث ابنـوراه

را يـش بايت كذاشنه ؟
حمز• كنت : حـنبانا .
كوراوغلو فكرىكرد وكفت : نو خبالمىكنى جهكـانى نرا بـاين
روز بـا• انداختهاند ؟
حمز. كنت : منجه مىدانم . لابعسرنوشت من ابنجورى بوده...
 انتقام بكـرم .
كوراوغلو كنت : حمزه، نوممئلمِيلِو نها مـوطن ديـكرما بددست





كجلحمز.كفت:كوراوغلو ، من راه خودم را الحغابكردمام. ميج

rap rap
كوراوغلو كنت : خـانتكار ، اسب را بم هرجه بول مى خوامى ،

- نروت مىخوامى ازمنبكير

كجل خنديد وكنت : كوراوغلو ، نو خودتك دنـي دنيا ديلصيى مكر
 كه من از اسب بياده هدم ، آنوفت نو مرا مـالم مىكذارى كه هر جغر
 ولمكن بروم . راه درازى در يش دارم . منمىدوم بهتوفات . نواكر راستى


از اين راه بنوا'يىبرم . ديـكر ازمن دست بردار .
 زن ند : فير آت بالانز است ازعثتادهزارسركرده وهتـادهز ارنورجسفـسوى وهـَّاد هزار خزانه و بول . بالاتر است از مثتاد هزار ابلغى و مثتاد هزار اسب ومثتادهزاركاونر . حعز.كنت: كوراوغلو، مطدنْ بات منقِر آت را بامال دنـا عومن نخوامركرد . با حسن باشا مرط كردمام كه دختركرجكـن دونا خالم را بمن بدهد . من دبكر رفتم نوهم خودت مىدانى ، اكر فبر آت را دوست

. خداحافظ
كوراوغلو دبـك نتوانست جلو خودن را بكيِد و داد زد : برو


ros - كوداوغلو و...
كردنت درلياورمكوراوغلو بـــْ • خالك خاندات را مزارن نـكنم لامردم.
فبر آت را درخون خانها جولان ندعم ، ناكــــ ـ
حمز. كنت : ابن را خودت مىدانى و حسنـانانا ، به منمر بوط

حمزهاين دا كغت وبهاسب مىزد و در بك لحظه از جثم نايـدا
 سبنـفشرد وحسرتآميز ماز زد وعانفانهوكبنهنوزانه آوازخواند .
 كند ؟ اكر نـكار ، دلىحسن ، دلىمبنر ، ايواز ، دميرجى اوغلو و

 سردى آن را تــكبن نخواعد داد . آَــباب سوت وكور بود و او . جه

تنهايى آزار دمندماى !
ماز را بمسويى انداخت و بمرو افناد و زمبن دا جنك زد . شب در دسـد . آلـيابان خـيلى وفتبودكفقاركرده بود و رفتدبود . كوراوغلويك وقت حـم بازكرد ديد آنتاب ثازه در آمده الست . مسخت كرسنه بود. دورآت نيزخـلمى وتت بود كه جو نخورده بود ، در ابن
 رفين، آسيابان كجاست ؟
كوراوغلو كغت : آبيابان لــــت . فعلا من اينبا هست • مرد باورثنـد .كوراوغلو ديكى مبال حرفنداد و فورى جوالما

ر Pay
را ازبشت كاوها برداشت و انداخت نو .





 با جله، ازمن نرس .
مرد زبانت بند آمده بود . كوراوغلو قيـت كاو وكندهِجوراجند برابر حساب كرد وبه او داد بعد سوار دورآت مند و راه افناد به طرف جنلى بل .

000

ياراناز زن و مرد خـيلى كـكانكوراوغلو بودند . جـمبرامرامووخته
 از جـلو دورآت كرفت ، سرث را بابن انداختـو و ـر و صورنث مئل

 كـى حال و احوالث را مـ لـرمبـ .
roy $\quad$ كوداوغلو و...
كوراوغلوكرسبد، إبوازجلو دفنوكنت: معاسلى خو بیكردماى كوراوغلو • بكو بينم جفدر با'لابن دادى دورآت را كرفتى

هم كه يادكرفتهاى، مبار لـباد .

 و مردان جواب سلامش را نىىدادند ـ از همه بدتر سـنتان نـــدار ايواز بود كه جون كوه برسبنهاث منـكبنى مىكرد و دلش را مى آزرد . كور اوغلو جنان حالى داشت










 بود ، از طرفى بك باباى كجلى سرث كلاه كذانته بود ، حالا مر اينهـه

درد و مهنت بس لبود كه ياران شروع كردلد بـه مرزلش و بدخلقى كوراوغلو دبك نتوانـت خودارىكند و ناكهان بـ درنتى كنت : من
 اسب مال خودم بود ، حالا از دستش دادم كه دادم • به كـى مر بو
-
ابنستن باران را از جادر برد ـ در جنلى بل ولوله افناد . ازكونه


 خانم درمـان ياران احترام زيادى دانت . او علاوهبرذيبايى و بهليانـنـ سغت كاردان و باهون بود . باران عـه از او حرف شنوى داشتـد
 كار به جلايى بكثد ، برباخاست . عده آنهابى كهآمادمىحركت بودند . دو بارمسرجايشاننـــتند . دمبر جىاوغلو ، ابواز ، دلىمهدى ، جوبورسفر و ديـكان نــتند . نكار رو به عـهى آلها كرد و كنت : مكل بادنان رفه برای جه به جنلىبل آمعهايد ז ماابن اردوكاه را به بهاى خون خودمان بربا كردمابم و ا وثى كه حتى يكنغر متمدبله در ابن مملكت
 خواهر و برادرانهى جنلىبل در تمام مـلكت و برای عـى مردم مـكـن نـود ه ماحق لساريم از مم جدا مُويم • كوراوغلو اكر دلش بنواهد خودن مىنوالدد برود . ما نا جان در بـن داربم مُــــر را برزمبن
ra4 - .... كوراوغله
نخوامـم كذاشت مـك روزى كه مـهى دشمنان مردم و عده منتغورها را از باى در آورده باشـم ....
نكار خانم حرنث را نـامكرد و آمد وسط مشیى سركردكان و
ببلوانان نــــت و از كوراوغلو رو بركرداند .

قر نكار دريك جنبن مونعى دل كوراوغلو دا باك از غـهـبر كرد . مساز رابرداشت و بر ــنـه فـرد و به مـاز و آواز ثروعكرد بهكلايشكدن از نكار كه:

 بلد نبودى

نـكار حرفى نزد . حتىسرث را همبلد نكردكهبهمورتكوداوغلو


را بر مبنه فنرد و مروعكرد به كلابه و نمنا و خوامثك :
آخر جرا روى از من برمىكردانى، نـار ؟ دوكله بـكومنبنهـم


نكار جبجب: كاهث كـرد و بهدرشتى كنت : يعنى نوكارت بهآنبا


 البنه هركس مثل نو كلرنـ بالا بكيرد ، هبهوتت قد و قـبت مردم دا
.
نـىداند . ما اينبا جمع نــمابم كه مر كـ مر كارى دلش خواست



 اشتباه دبكران را بكوبيم . اكر كـى در بـان ما باثد كه نخوامد عـب و و

 كورجىمديآ نكسكتازه باينبا آمده وهبجكو نه نام و شهر نى ندارد .




 فلب دادن به كوراوغلو ، او راسرزنث كرديم و حالث را رـريشانتر
كردبم و دلث دا نـكــــهـ .

هرجمدوروبر كوراوغلو رفت و آمدكردند بيار نـد.عافتت دست به دامن نكار خام ثدند . دميرجىاوغلو كت : نـكار ، حالا ديكر نو بابد دست بـكار ثوى . غير از تو كـ دبـكى نمى نواند دل كوداوغلو را بعرستآورد. ككاركنت : باٌد . حالا بكذاريد بخوابد . وتىىىغوامد يدار

كواواوغلو و...
بـود ، عمهتان براكنده مىثويد ، آنوقت ايواز او را بـش من مى آورد ، من مىدانم جه جودى دل كوداوغلو را به دـت بياورم و عمه را آشتى - بدهم باران مركسفتببمنز لكاه خودن . حالابـنوازكوراوغلو ـ روز صوم خواب ديدك در نوفات سواد ريرير آت ، بـشحـنبانـا ابــتاده و نعر• مىزند و مرد مبدان مىطلبد . ناكهان از خواب بر بدو ايواز را ديد كـ
 جـعكردماند و با دوكله حرف ماند ابر ببارى كريسر خواهد داد . دل كوداوغلو از دبن ابواز آتش كرفت . ــاز را برسينـ فشرد و آوازى

غناكُ و شورانكجز مردادك :



كوراوغلو زنده الــت نبابد غبار غم برجنلى ابوازكت : بلند شُو ، كوداوغلر • بلند شو برويم • عـه منتظر نو

كوراوننو مـاز رابرزمن كذاثت و كفت : ايواز ، مكرممكناست باد دبكرمردان و زنانجنلى بلمنغظرمن باشند؟ منآنباراجنانر نجاندام كد دبكر كـى به روى من نكاه نخواهدكرد . ابوازكن : كوراوغلو ، إن جه حرفى استمىذنى ؛ نوسركردمى
ما هـتى

كوراوغلو كفت : نا تِرِآت را بر نـكردانمام ، نىینوانم بـن

-
ابوازكنت : در ابن مورت ديـك مططل جه هـنى ؟ بانو لباس
يونى، السلعه بردار و برو.


 ناكهان نكار راديد كه ماز برمينه بالاى بلندى،
. ساز و آواز مرداده و كوراوغلو را دعوت مى دكار دياند





مىزند وندست بيغذا ايىمىبرد. معه منتظركوراوغلو بودند . كوراوغلو وارد مبلى شد . آنوفت بازار بوعرآَشتىدونقَكرفت. بهلوانان وكوداوغلو مر بك بـ زبانى دوستى وآشتى خود را را نشاندادنـد
 و كـن مـوكور مد ورنجش وكلابه اذبادها رفت . كوراوغلو سركذنـت خود را باكجل حمزه بـآنهاكن : بهلوانان هر كدام ازكونشاىكنتندكه: من معين حالا مىدوم قبر آت دا برمىكردانم وسرحـنـباتا را بر سر نيز• بيـكن مى آورم . كوراوغلو مده را ساكتكرد وكنت : بهن است خودم دنبال اسب

STY - كوداوغلو و...
بروم • فِرآت جـم به راه من الـت . آنوتت كوراوغلو بلند شد از مر
 جنكىباخود بردانت وبوسْن از روبوشُـد وـاز برنانه نك وتنـا، باباى

 مىشد . كوراوغلودرخانیى ببرزنى را زد. بيرزن در دا بازكرد.كوراوغلو
 خانهان بغوابد .
تُبك شام راخوردند و سفرمرا جمعكردند ، بيرزننكاهى بـماز

كؤُ ككم •

كوراوغلو كت : لنهجان ، حالا ديـك ونتخواب است. فردامبح
برايت مىخوانم
يرزننكت : فردا من بهعوسى'حمزهبكناخوامردفت.مىخوامى
حالا بخوان لكى خراهى ممنخوان
كوراوغلوكنت : حعزهبككـــــت، ننهجان !
يرزن كنت : حمزهبكه داماد حسنباتاست . . . جوان ترى و و

مىنُناسىاث ؟
كيراوغلوكنت: اســن دا شنـلـدام • خوب ؟
يرزن كنت : حعزه رفته اسب اوراكرفته آورده . حـنـباثا او را

OTP PMP

 كوراوغلوكنت : نته جان ، نو مىدانى اسب كوراوغلورا كبا نـك

مىارل ؟
يرزن كغت : در طويلهى حـنباتا .اما مى كوبند اسب دبواهاءى


كوراوغلو آ نبه يادكرفتنى بود بادكرفت وعافتـكغت : نتهجان ،
منخــتام • بهنراست بخوابم
بيرزنكنت :كونڭكن بينجه مىكويم• بهنراستنومرصبح بهروسى

عروسى دختر باشاست
خلاصه ، مُب را خوابدند . مبحكوراوغلو باشد و مـل روز يـن
لباس بوُـبـومشتى يول بهيرزن داد وكغت : اكر شبَآمدم ، ابنبولها را
خرج خورد وخوراك مىكنى، اكرم نياملم مالنو

000

كوراوغلوآمد وآمد نا رمبد بغتم حسنباثا . درآ نبا جه دبد ؟


F\&0 - كوداوغلو و...
ناشنـدلد عاشزغز يباى آمله ثاد ثدند وكوراوغلوراكثانكثان بسبلل
جروسى بردند
حـن بانا نكامى بمقد وبالاى كوداوغلر انداخت دبد عاشفى است فدبلند وتانيبن،كردلش منلكردنكاو نر وسبيلهاين ازبناكون در رفته .

_عافق، اعلكجابى
كوراوغلوكنت : اهل آنبر قاف .
باناكغت : كوراوغلو را مىثناسى ؟
كوراوغلوكن : خـلى مر خوب مىثنام • بالايى بعسر منآروده
كى ثا دلـا دلـاست فراموشم كـىنود .
حـنـابا بريـد: جهبلايى ؟
كوراوغلوكن: باشا بسالادت ، كوداوغلو بكاسبلعنتى ديوانهاى
دارد . اسـت راقِر آت مىكويند
يكى ازباثاها خواست حرفى بزند ، حسنباثا جلونى را كرفت .
بعد بهكوراوغلوكن :
-



 مركوهى هـتم و جوان كردن كانتى مـ دوبرويم ابــتاده . ــكوكه اينجا

جنلىبل ا-ت وآن جوانكردنكلنتم خودكوراوغلوست . حالا جرا مرا









 در آمد.

حسنهاتا هولكى برسبد: السبجى؟ حالث جآٓمد ؟


 مرجا مىآيد .


كنيم •

كوراوغلو كنت: جهبخوانم ؟

TYY كودلوغلوو...
حسنباناكنت : نوكه جر آت را دبلهاى ، بـكو بينم قد وبالای
جهور است ، نـانيبابت جـــت .
كوراوغلوكن: بانا بمسلامت : لعنتى اسب خو مى است افــوسك
كامى دبوانـكــن كل مىكند
بعد ماز را بـسـنه فـرد وخواند :


 مىيابد . درميدان جنك هركز سوارن را رها نـى مند ـ اسبكورداوغلو

متل خودن دبوانهبايد .
حسنباساكنت : فبرآنى آن ابنهه نعرينثكردىحالادر طويلمعن

كوراوغلوكنت : اكر راستى السبث دا دبوده باشى دلا دلاورى . الم
مرد دلاور نشانـهاى زيادىدارد.كونكن بيـنابننـانـيارا مر دارى:
ـ نتاليهاى مرد دلاور را بـنـو : دلاور بـكنـه بر تـون


فرار ندارد .

و ياور خود رو برنىى
دلاور شباعى بابد تاكوسند را ازجنـكال كر ك برهاند .

园
حسن بانا كغت : عاثق ، ابن نـانِيا راكيكنتى دارم. خودتهم خواهى ديد . حالا بلند نو برويم بـن قبر آت بيبن مىنوانى علاجش بكنى با نه .
كوراوغلو ازثنيـن اين حرف ببرجدآمد اماشادين رابروزنداد .





مىدانم جهحوان لانجيبى است ! باثا قبول كرد و بلند شُدند راه افتادند و دســدند بـجلوطويله .





كوراوغلوسازنُ دا برسينه فثرد و خوالد :
ـدلاورانهرزمبن ما درمـدان مردانهمىابستند ونادمر كاز برابر



م مرى بر كر هريككوراوغلوى ديكرىامت
 رنصبمنوباكوفن . كو.ي طورله را ازجاخرامدكند.حسنباشاازخوئهالى
rya - ... Sوراوغلو
نمى دانــت جه كار كند . به بهلوى دوستانث مىزد و مىكت : بين، نكاهت أن إ جه رفمى مىكند 1


 در را بازكردند و كوراوغلو را انداختند نو ـ كوراوغلو ساز رابر
 بعد دسنايت را دوركردنث انداختْ شروعكرد به بوســن سروروبش .
 و جنان مى بوبيشك انـكار كاو ماده كوسالهان را مى بويد ـي كوراوغلو نكهان يـه خورد و به خود آمد ، كويى از خواب بريده ، با خود كغت : ایى دل غافل ، جكار مىكنى ؟ دنمن اطرافت را كرمته و تودارى خودت را لو مىدهى ؟
زود خودت را كنار كثـد ، در را باز كرد و كنت : باثا ، حالا شـا كنار بكــد ، من اسب را ياورم برون ككى هوا بخودد . بعد
 ابن كار خــلى دردسر دارد !..
حسنبانا كفت : مطمنْبان ، آنفر طلا بمسرت برـزمكه خودت
 باز كارى دستمان بدع باشاها دوان دوان خودشان را به برجفلعه رـاندلد و نــــندآ بما
-
و جـّم به طويله دوختند . باشاها كد رثتند كوراوغلو زين اسب را يـا كـد و به بـت فيرآت كذاشت و شروع كرد به بـتن وسغت كردن آن .

عالا بـنو از كجل حعزه بيك ، داماد حـنـباثا .
كجل حهزه ابــتاده بود باى بنجرمى دونا خام و التـاس مىكرد
 بالآآب به سر و رويشمىبانـد . حمزه ناكهان ديد مردهمىوند به طرف

برج تله . برمـد : جه خبر است ؟
كثنتد : خبر لدارى ؟ عاثتى آمه و دبوانكى فير آت را علاج
كرده و حالا دارد تِرَّت را مىآورد بسيدان .
كجل حعزه از شنيـن اين حرف بند دلن باره شد و زبانت بـ ته بنه افتاد و شروع كرد دنبال آنها دويسن و نالد كردن . وتى به بر ج رسبدند كجل حمز• خودن را بد حـن باثا رساند و زرسان و لرزان كنت : حـن بانا ، بيــار. شُدى ، عاثق كدام بود $\uparrow$ آن مرد خرد كوراوغلو است
حسنباشا لبغند مسغره آمبزى زد وكفت: حهزه،مىدانمك دردت جيست. دو نا خانم منوز هم نىیذارد بروى تو ؟ باءد ، كمكم بد راه مى آ بد و رام مىشود . غـه نخرد . حمزه كنت : باشا،نا وقت نكنيّت فكرى بكن . كوراوغلو ا'ان مى آ بمرقلهه رابه مرت خراب مىكند . حسنباها باز خنديد و كفت : خوب ، برو ، روكد دونا خالم منتظرت است 1.
ry - كوداوغلر و...
كهلعمز• از رع بابين آمد . جارهى دبكرى نداهت . آمد
 جلر , خند كنان كت : ای فر بان فـهبابت كوراوغلر ، جه بد موتع
 رسيـم . لثب بيـى كرفم و ... كوراوغل, نكاه غنبناكى به حمزهكرد . حمزه سر جا خـك شد و ربكث منل زعغران زرد شد . كوراوغلو كت : حعزه ، نو به كـى بـى بنامت داد خبانتكردى . صف نو بول و مغام و نغع منـسى ا-ت. •و براى مردم از خانها و باناها صم خطر اكترى ، جون افلا آدم مىدادكه آنها دشـنـاند . الما نودر لباى دوست وارد مدى • و كلرى كردى كه من از نو حمايت كنم و يارانم دا برنجام • در جنلى بل غان الساختى و باباها را دلير كردى كه فـرن . بر جنلىبل بـاورند حعزه خودرا به مون مردكى زدو كغت : فداى فسهايت بشوم كوراوغلو ب مرا بيخت . حالافهمبم كه جه اشتباهى كردمام • بعد ا:اين فول مىدم ...
كوراوغلو نكذاشت حرفش را نـامكند . ـــــرثُ راككيد و زد كردنكبل دمعن, آنطرفتر اتتاد . مهيزى بعاسـبذد و فير آتعنـلمناهنـى بر دد آورد و بر بد و كوراوغلو را به وسط مـــان رسالد . حسنباها از بالاى برج داد زد : آماى ، عاشي ، كى اينور و آن ور راه برن يـْـَ 1

كوداوغلو اشاره به فِرآت كرد و فيرآت كرد و خاكى در ميدان
 كرد به لرزبين . كغت : عاشق ، اسب موارى مم بلدى ؛ كوراوغلو مازنُ را در آورد و خواند :






آب نىیخودد . بلا به دور، نكند خود كوراوغلو باشد !

 بابد و مـه مان را خركند و فِرآت را بيرد ؟ كوراوغلو بازمى خواد : ما رامىى

 . سربازان ثهر و تلعهات را مىكذارند و فرار مىكند حـنـباساديد كاله تاخرخره بسرن رفنه وكار از كاركنـنته است . دنيا جلو جشـــ مياه شد و لرزه بـه نـنـ انتاد . امركرد فورى درهاى تلعه را به بندد وكوراوغلو را دسنكيركنند

,
از فامدى خبر كرفتم كفت : فلمه بنج راه دارد نعرماى اكر بزنم عـىى داهبا خالى مىنود .
اينزا كنت و خواست از راه دوم برون برود . تشون جلون دا



فشون بود كه راه باز نـىند
 ربخته بودند كالسب به دشوارى مىتوانـت رامنرا بيداكند ـ كوراوغلو باز خودن وا به تُون دشمن زد و نعش بر نعن انبار كرد ـ نير آت مـ

با جنـك و دندان دستكـى از كوراوغلو نداشت . سـ طرفـلعهى توفات خــىى بود و يك طرفث آببود، رودخانىى وحشى نونا . 0 حـنبانا ابن راه را باز كذاتت بود كـ كوراوغلو يا بـ دست سر باذان كثــشود وياخود دا به آب بز ند و غرت شود.
 مر باز بكـعراههارا يــنر بندخواهدآورد. نـكامى بهر طرفـزودخاندى نونا انداخت ديد راه بازاست . فيرآت را بهآن طرف راند . كغت :

 رودخانهى نونا خواهد كنثت .
 ابن را كنت و خودرا بـ Tبغد . Tب تاكرشّهاى اسب بالا Tهد . كوراوغلو ديـد ك آب خـلى هر زور است و اسب هأبوساله دست و
 ای اسب آهو ثك من ، ای السبشاهبنبرمن ، تندتركن، تندنركن. هرصبع و شام نـمارت مىكنم ، طلا به نعلت مىذنم ، هر طودى مُد مرا

از اينبايِرون بر وبيجنلى بل يرمان . فيرآت از شنبين آراز كوراوغل, كري يـى بر در آورد. شناكنان خود


 دادى فرار كنى . باذ ممدبـكر را مى ينـبم ا.. ابن دا كنت وراه انثاد . Tامدو آمد تابه جنلى بل رمـد . فير آت




 بابين الساختند .كوراوغلر كنت : ناراحت لـوريد : حن با مـطا بود . من كى بايــت به هركس و لاكـى الطمينان مىكردم و كلبد اسب را به كبل
 كوراوغلر
rYD - .... كوداوغلو
نكارخانمديدكوداوغلو بازدارد ازكوره درمىرودجـمكى بـياران
زد و كنت : كوراوغلو ، ما مىدانبمك تو واتعأكرواوغلو مـتى . اكر نه كه دورت جمع نىشديم ! راست است مردانهاى ، دلاورى ، جم و خم كازها را بلدى الما مـان خودمان بماند . ــــاه سوختهيى و سر و برت

تمرين زيادى ندارد !..
باران مـكى خندبدند. خود كور اوغلوهم خندبد . بعدساز رابر
مينه فـرد و خواند :
ای زيبا روىك سـياهم مى

آن دانى خال در مورت جون ماه و خورئبـت مـك بـياه نــت ؟ كوراوغلو ازجان دوستت دارد ، كونى به ساز و نوايم ده ، آن سرمعاى كـ

به جْمباكـــماى مـك مـياه نــــت ؟
ITPV تايستان

قصشهاى بهر نتى
اوليوزو كلغغها
ir

- ir
- 1
- $\lambda$
- 1 .

بـرك لبو فروى

- 1. 

بك علو و هزاد ملر

- 1. 

كي

- ir
-كوداوغلوو كجلحعز
- Ir.

فـمهاى بهر نك

- 1 .

مجموع مغالما

-
فرذانه (ناياب)
باياتيلارد



- F. مبانى دستود زبان آذربايعان
- P. سلـيمن سوزو هنر و ادبيات معاصر
ماخ او
- V. كو هالـ
- • • بهترين باباى دنبا نـابشنام

ريال Y. شناخت خويشتن
-



城

 كذ

 كندو كاودز مسانل تر بيتى اير ان. a-1 + ?

情 بـمها آ,



 ، 5 , 5 شاهمكار او زند

59, 25 بها: : بر با


انتشارات روزبهان




