## اور هان پاموکى



## خانّٔسكوت

> أور هان پاموكى
> برنده جايزه نوبل اببيات \& ..

## ترجمهٔ: مريم طباطبائيها

 : خاننا سكوت / اورمان بانوكك، ترجهه مريم طباطبانيها. : تهران: يوينده،
-YTF:
978-964-2950-36-2 :
pr • داستانهاى تركى --تركبه --قرن :
PLPFA/Trغ Irar:
Aap/rarr:

خانةُ سكوت
اورمان يإموكي
بركردان: مريم طباطباثيها ورياستار: معصومه طرفانانبر روى جلد: مهسا امبريان
مدير اجرايي: مارال اميركيان

جاب: حيدرى
ناظر نثى جاب: بيسف المبركبان
نربت جاب: الول (Ir9r) نيرائ: 11 . 1
حت جاب و نشر براى نشر برينده محفرظ است


Poyandeh.ir
info@Poyandeh.ir nashr.Poyandeh@gmail.com

1^...

## فهرست


IVV \&اــفاطيما دخترى كو جك و تر و تازه استIAV_IV
19V 1^ـ فاروق به دنبال داستان مىكردد. .r.r9 19ـرجب شـام را آماده مىكند.Yll ......................................Yr_ متين در مهمانىـ
rro ..... YY_در تعقيب حسن.
YPD rr_مادربزرى اون روز رو به يـاد مىآوردPVIYهـ متين ماشينرو ذابود مىكند.YAV .................$r \cdot \Delta$r-_rVM10 .......................... . . .rrorrv-r-رجب همه چیزو روبهراه مىكندr甲qاm_حسن به راه مىافتدYr_مادربزرى بـه اين فكر مىكند كه ديدن كتابى در دستشان خوشآيندrovاست

ا-رجبب به سينهاى تايستانى میرود

كفتم: خانومجان غذا حاضره. بفرماييد سر ميز. جيزى نكفت.
همحْنان به پارحهُ در دستش حسبيده بود و آن را مىدوخت. رفتم و بازويش راگرفتم و سر ميز نشاندم

 كنم. يششبندش را درآوردم و يشت كوشها باى بزركش بستم.
كفت: امشب دوباره چكار كردى؟ بيينم چی سرهم كردیى كفته: امامباى. ديروز خواسته بودين؟ مال عصره؟
سينى رو جلوش گذاشته، جنكالش رو برداشت و بادمجانها را هم زدر. بعد
از كمى ور رفتن با غذا، شروع به خوردن كرد.

كفتم: خانومبزرگ سالادتون هم اينجاست. و داخل رفتم. ـ يه بادمجان هم خودم برداشته، نشسته و شروع به خوردن كردم.

كمى بعد صدا كرد: نمك، رجب نمك كجاست؟ بلند شدم رفته، نگاه كردم و ديدم كه نمك تو دستاش بود. (اينجاست نمكتون". كفت: اينم جديداً درآوردى. من دارم غـنا مـى خورم خـرا بـه آشــزخـونه

$$
\begin{aligned}
& \text { میرى؟ } \\
& \text { جواب ندادم. } \\
& \text { ـ ("فردا مىآن؟" }
\end{aligned}
$$

كفتم: مىآن خانومبزرگ، مىآن، نمك مىزنين؟ كفت: تو دخالت نكن، مىآن؟ كفتم: فردا بعدازظهر. تلفن كه كردن. (اديگه خته؟)

بادمجان نصفه رو برگردوندم. تو يه بشقاب تميز خيلى زيبا و لوبيا ريختم بردم. شروع كه كرد به هم زدن لوبياها، دوباره رفتم داخل، نشستم و شروع به خوردن كردم. كمى بعد دوباره صدا كرد، فلفل، اما خودم را به نشنيدن زدم. بعد صدا كرد: ميوه. رفتم و كاسهُ ميوه را جلوش گذاشته. با دستهاى استخوانى و ظريفش مثل يه عنكبوت خسته، سنگين سنگين شـروع بـه جستتجو كـرد. بالاخره ايستاد.
(اهمشون خراباند. از كجا تـو ايـنارو يـيدا كـردى؟ از زيـر درخت جـمع كرديشون.
گفته: خراب نيست خانومبزرگ؛ عاليه، اينا بهترين شـفتالوها هسـتند. از

 كه لوبيام رو تمام كنم كه صدام كرد. ا(بازش كن، رجب كجايى؟ بـازش كـن
ببينم".

دويدم رفتم ديدم شفتالو را نصفه توى بيشدستى باز كرده و نصفش رو كذاشته.

گفته: حداقل اجازه بديد ميوه به شما بدم. بعداً مىگيد گرسنهايد و نصفه شب منو بيدار مىكنيد.
كفت: تشكر مىكنه. هنوز خدا رو شكر به اندازماى بدبخت نشدم كه اون زيردرختىها رو بخورم. باز كن اينو. دستمو دراز كردم و بازش كردم. صورتش حالتى شد، مثل دعا كردن. بلند شد. (اببر بالا منو").
به من تكيه كرد، يه كمر رفتيه، روى نهمين ثله دوباره ايسـتاديه، نـفس گرفتيه.
نفسنفسزنان گفت: اتاقهاشون روهم آماده كردى؟
("حاضر كردم).
كفت: باشه، زودباش، و زور بيشترى زد.
دوباره رفتيه. وقتى به پلهُ آخر رسيديه، گفت: نوزدهتا، خدا رو شكر، و به
اتاقش رفت.

$$
\begin{aligned}
& \text { گֿته: چراغتون رو روشن كنيد. من به سينما مىروم. } \\
& \text { گفت: سينما؟ آدم گْنده، پس حداقل دير نكن. } \\
& \text { "(نمىكنم". }
\end{aligned}
$$

چايين آمدم. لوبيام رو خـوردم و ظـرفها رو شسـته. راكـتمه رو درآوردم، كراواتم سرجاش بود، كتم رو برداشته، كيفم هم سر جاش بود و رفتم بيرون. دريا يرموج بود. خوشم اومد. بوى برگَهاى انجير هم يتحيده بود. در باغ رو بسته و به سمت یلاز راه افتادم. وقتى ديوار باغمان تمام مىشد، ديوار بتنى

خانه سكوت
همسايهها شروع مىشد. آنها در بـالكنهاى كـوچكى يا تـوى بـاغجههایاى تـنگشان مـىنشستند و تـلويزيونها را روشـن مـى اركردند و خـبرها را را دنـبال مىكردند و استراحت مىكردند. زنها بالاى سر منقلها ايستاده بودند. اونها همر منو نمىديدند. كبابهاى گوشت، دود، خانوادهها، زندگى هاه، در موردشون فكر مىكنم. اما وقتى زمستان بياد، كسى بـاقى نـمىمونه. اون مـوقع تـوى
 يوشيدم، به خيابان كنارى رفته. خيلى عجيبه كه فكر كنى همهُ اونها ساعت تلويزيون نگاه مىكنند، و غذا مى خورند. تو خيابانها گشت مىزنمه از از يكى از خيابانهايى كه از سمت ترمينال مى آمد، مـاشينى پـيحيحيد و يـه آدم خسته كه تازه به استامبول آمده بود يياده شد. باكيف توى دستش به خونه رفت، انگار براى ديدن اخبار و غذا دير كرده بود. دوباره كه به خيابان يِحيدم، صداى اسماعيل رو شنيدم. (به بخت آزمايى بزرگى شش رو ماندها). منو نديد، صدا هم از خودم در نياوردم. سرش رو به سمت با بالا و و يـايين تكان مىداد و ميان ميزهاى كافه جرخ مىزد. بعد يه ميز صدايش كرد و رفت. به سمت دخترى كه لباس سفيد بوشيده بود و روبان به سرش بسته بود، بليط بختازَمايى دراز كرد. دخترى انتخاب مىكند و مادر و پدرش راضى لبخند مىزنند. حالا ديكه

 سرى به ما نمىزنى. مى گفته: اسماعيل منزلتون دوره. مىگفت: آره، حق دارى. وقتى دوعانخان اون يول رو به ما داد، من تو

محلهُ يوكوش نه، كه اينجا بايد زمين مىخريدم داداش.
آه، اونوقت ايستگاه ههم به من نزديكتر بود رجب.
مىگّت: من امروز ميليونر بودم اگَ تو محلهُ يوكوش خونه مىخريدم.
بله، بله، همون حرفها.
زن زيباش ههم ساكت مىشد و نگاه مىكرد.
هرا برم؟ اما يه وقتهايى دلم مىخواد كه بيش اونها باشهم. زمستان كه براى همصصحبتى يه نفر رو هم بيدا نمىكنم، دلم مى خواد بيش اونها باشم و

كاهى هم مىرم.
هميشه همين حرفها.
كازينوها خالىاند. تلويزيونها روشناند. چایفروششها صدها فنجان خالى خالى رو كنار به كنار هم گذاشتند؛ همهُ اونها از تميزى برق مىزنند. منتظر شلوغيه مردم بعد از يخش اخباراند. كربهها زير ميزهای خالى پرسه مىزنند. قدم زدم. صندلىهايى ميان كافهها سر در آورده بودن. هيج كس اونـجا نبود. وسط يِادهرو پلاستيكهها و تيكههاى شيشه ريخته بود. وقتى فنجان قهوه رو ديدم، هيجان زده شدم. انگار يكى هست؛ كسى كه ورق بازى نمىكنه. حرف مىزنيم، مىیرسه خطورى؟ تعريف مىكنم، گوش مىكنه. خوب تو چطورى، تعريف مىكنه، گوش مىكنه. خودم فكر مىكنم صداى تلويزيون و تحمل اون بين آدمها آشتى مىياره:

شايد با هم سينما هم بريه. امابه قهوهخونه كه رسيدم، خوشحاليم زود زايل شد. جون اون دوتا جوان
باز هم اونجا بودن.

همينكه منو ديلن خوشحال شدند و به همديگر نگًاه كردند و خنديدند، اما من شما رو نديدم. به ساعتهم نگاه مىكنم و دنبال يه دوست مىگردم. اونجا، سمت حب نوزت نشسته و كسايى كه ورق بازى مىكنند رو نگـاه مىكنه. رفته كنارش، صندلى رو بيرون كشيلم و نشسته. به سمت نوزت برگشته و خنديدم. گڭتم: سلام. خطورى؟ چيزى نكفت. كمى تلويزيون نگاه كردم. انتهاى اخبار داره پخش مىشه. بعد به ورقها و نوزت كه به اونها نگاه مىكرد نگاه كردم. منتظر شدم دست تموم شده اما با من نه، كه ميان خودشون صحبت مىكردند و مىخنديدند. بعد دوباره بـازى شروع شد، دوباره تو بازى غرق شدند و دوباره تمام شد. گفته: حالا كه ورقها دوباره تقسيهم شده حداقل حيزى بكهم. ("نوزت شيرى كه امروز صبح دادى خوب بود٪). چشمش رو از ورقها جدا نكرد، فقط سرش رو تكون داد. (امىدونى شير حرب خيلى خوب مىشهی. دوباره سرش رو تكون داد. به ساعتم نگاه كردم. ثنج دقيقه به 9 بود. بعد به تلويزيون نگاه كردم. آنقدر غرق شده بودم كه صداى هر و كر جوانها رو بعداً متوجه شدم. وقتى روزنامه" توى دستشون رو ديدم، با وحشت فكر كردم، واى خــداى من، نكنه دوباره يه عكس هست؟ چون كه يه نگاه به من مىكنند يه نگاه به روزنامه. بیرحماند. زيرا اون همه عكس، يه عكس از باغوحش و توله خرسهاى تازه بهدنيا اومده رو مىگذارند؛ اين روزنـامهنگارها عكسهـاشون هــم مــل

ا- رجب به سينماى تابستانى مىرود
نوشتههاشون چرت و پرت و ناحقه.
ناكّهان به سمت نوزت برگشته و بدون هيجّ فكرى گفته: خطورى؟ زير لب يه خيزى گفت و يه لحظه به سمت من برگّشت، امـا فكـرم بــه عكس بود، بهخاطر همين جيزى براى گفتن ييدا نكردم و فرصت صحبتر ورو هم از دست دادم. دوباره بيكار شدم و دوباره به اون دوتا جوون نگاه كردم حشم در حشم كه شديه. وقيحتر شدند. سرم رو جرخوندم. كسايى كه ورق بازى مىكردند كاهى عصبانى مىشدند


خودشان را عوض كردند.
يه عكس هست؟ يك آن به ذهنم رسيد.
صداكردم: جميل، يه جايى براى اينجا بيار.

 نگاه مىكردند و مى خنديدند رفت دوباره كه بركشته، نگاه كردم، ديدم روزنامه روند رو به جميل داديه بود بودند، اونم



فرياد كشيد:
(اسبكسرهاه".
حالا ديكه نمىتونم اداى متوجه نشدن رو دربيارم. صـداى مـبهمى آرام
 شروع كردند به قهقهه زدن.
گفته: موضوع خيه جميل؟ تو اون روزنامه حيه؟

## كلتا ههجمى عجيبه!

هيز نكرانكننداماى نيست. خودم رو كنترل كردم و سرم رو گرم كردم، اما
قدرت ندارم.
مثل آدمهاى مسخ شده از صندلى يايين اومدم. از كنار جـوانهـايـى كـهـ ساكت شدن، آرام آرام به سمت جميل رفته. ("بده ببينم اون روزنامه روه).
مثل اينكه بخواد روزنامه رو مخفى كنه، حركتى كرد. بعد مـثل آدمهـاى مقصر كفت: عجيبه. همجِنين حيزى، مكه ممكنه؟
بعد به سمت جوانها برگشت و كفت: سبكسرها و خدا رو شكر بالاخره روزنامه رو به طرفمّ دراز كرد.
روزنامه رو مثل يك گرى از دستش قايبيدم. باز كردم، قلبم تندتر مىزد.
 كردم. اما نه، عكسى نيست.

## كجاست؟

جميل گفت: اينجاست! با ناراحتى با سرانگشتش نشان داد.

كوشهاى از تاريخ مطالبى در مورد گنجهاى تاريخى اوسكـوداردار... يـحيى
 بإشا و مسجد و كتابخانهُ آن، نوشته شده بود. بعد از آن هم انگّ انگشت جميل همين طور به سمت بايين مىرفت و ديدم: خانهُ اسكودارها. جيزى كه من هـيج وقت دوست نـداشـتم در مـوردش صحبت كنم.
خون به صورتم دويد. در يـى مقاله خـوانــه بـودم؛ بـه جـز ايـنها يك

زمانهايى در اسكودار خونهاى ملقب به خانهُ كوتولهها بيدا شده است. خونهاى كه براى انسانهاى معمولى نيست. ايـن خـونه بـراى كـوتولهها ساخته شده و هـيـج كـمبودى نـداره. فـقط اتـاقها، درهـا، بـنجرهها، بـلهها مخصوص كوتولهها بوده و يك انسان معمولى براى اينكه به داخل وارد بشه، مىبايد دولا مىشده. استاد هنر تاريخ ما، یرفسور، دكـتر سـهيل انـويرن بـر اساس تحقيقاتشان نشان دادند كه اين خانه توسط زوجهُ اولين سلطانمحمد و مادر دومين سلطانمحمد، خندانسلطان ساخته شده است كه كوتولهها را خيلى دوست داشتند. وابستگى اين زن به كوتولهها در تاريخ حرمسرا نـقش بسيار مهمى داشت است.
خــندانســلطان بـعد از مـرگّش آرزو مـى درد كـه ايـن دوسـتان دوست داشتنىاش در آرامش زندگى كنند و به علاوه، در اين خانه، شخصى را به نام رمضان اوستا به عنوان مباشر تعيين كرده بود.
 تبديل كرده بود. فقط در همان سالها به خاطر بـا به ميان نياوردن نام شخصى
 بكيم كه وجود همحِنين بيشينهاى براى اين خانهُ عجيب در ترديد اريد است.

 اهم آثار تاريخى را از بين برد.
 داستانى در مورد كوتولهها منو منقلب مىكردي
 مى كيرى. همينهايى كه به يه كوتوله هم رحمر نمى ركنند.

Nالى لمهاره هواللدن روزنامه در درونم يه حسى وجود داشت، اما قدرتش رو لیاهعم. ملل كسى هستم كه نفس هم نمىتونه براز بكشد. روزنامه از دستم به كوفهاى الفتاد.
جميل كفت: بكير بنشين. آرامش مى شدى. بعد با برگشتن جوانها دوباره كفت: سبكسر ارها من هم روى باهام بند نبودم و به اونها بان نكاه كردم. بها به صورت كذرا كـرا ديدم كه باكنجكاوى منو نگاه مىكنند. كفتم: بله، ناراحت شدم. يه كم ساكت شدم و استراحت كردم و بعد تمام قدرتم رو جـمع كـردم و دوباره صحبت كردم.

 همحجنين كارى بكنند ناراحت و غمكينهر.
سكوت شد. كسانى كه ورقبازى مىیردند هم انكار صدامـو شــنـيدند. بـا
 يك ذره هم كه شده خجالتزده شدند. سرم كـيج مـرمه، صـداى تـلويزيون نابودم مىكنه. جميل بىمقدمه كفت: سبكـسرها.

جميل كفت: رجب با توام، صبر كن، كجا؟

داخل يك شب سياه و تاريك.
اما حال راه رفتن هم ندارم. با فشار آوردن به خودم هند قـد
 هنوز تندتند مىتيه، جيكار بايد بكنه؟

چراغهاى كازينوها از دور برق مىزنند. بـه درختهـا، لامیهـاى رنگـى
 مى منند و غذا مىخورند: خداى من!
در قهوهخونه باز شد. شنيدم كه جميل صدا مىكنه: رجب، رجب! كجايى؟
صدامو در نياوردم، منو نديد و دوباره به تو رفت. خيلى بعد باصداى ترنى كه به آنكارا مىرفت از جا جا بلند شدم نه و ده دقيقه باشه. فكر كردم كه: اينا همش يه سرى كلمه نـيستند، ايـنـها همش صداهايي هستند كه انگار در خلوت مثل ثرواكى مىگّنرند؟ اما يا يه كم
 بايد به سينما برم. عرقم خشك شده، قلبه, آرامتر مىزنه. الان كـمى بـهترم. نـفس عـميق كشيدم و قدم زدم.
حالا قهوهخانه چشت سرم مونده، حتماً من و كلمههام رو فراموش كردند. تلويزيون كشنده بود. اگه جميل جوانها رو بيرون ننداخته باشه، براى مسخره كردن كس ديگهاى رو بيدا مىكردند. دوباره توى جاده هستم. شلوغه، مردم غذاهاشون رو خوردند، دوباره به تماشاى تلويزيون نشستهانداند. قبل از اينكه به كازينوها برند يه قدم زدن نمايشى داشتند. بستنى مى رخورند، حرف مىزنتند،
 بحهههايى كه يه جيزى مى خیورند، همه جزئى از زندگىاند.

 همون حرفهاى هميشگىرو. جاده حسابى شلوغ شد. جــند مـاشين جـلوى بستنىفروشها ايستاده و منتظر بودند. آدمهايى كه شونه به شونه، سه نغرى،

جهار نفرى قدم مىزدند و باعث ترافيك شده بودند. كراوات و كتم سرجاش بود، اما اين همه شلوغى رو نمى تونمه تحمل كنم.


مىشد.
 مىكردم اين بازى رو خوب بلدم، اما آن زمانها مثل اسماعيل جسارت رفتن ميون ماشينها رو بيدا نمىكردم. در حالى كه اگر مى خواستم بازي ازي كنمه من از از


 مىڭفت: اسماعيل! برادرت كجاست؟ اسماعيل بينىاش رو بـالا مـىكشيد و مىگفت: من خه مىدونمر و من به حرفههاى اونها گوش مىكردم، با خودم
 مادرم بود كه آن قدر كريه مىكرد كه مى كفتم باشه، باشه مى آم بيرون، نتاه
 و من فكر مىكردم شايد حق با اونه، اين ينهان شدن چه فايدالى داره؟ يه

لحظه فراموشم شد.
دو نفر رو ديدم كه تو جادء اصلى تندتند در حال رفـتنانـد: سيتكى

 مىكردم اول ديكران شروع به صحبت بكنند. (اسلام سيتكىخان، متشكرم.") دست داديه، اما با همسرش دست دست نداديه. بحهاش با ترس و نگرانى نگاه مىكرد.
"(عزيزم، رجبخان از اهالى خيلى قديمى جنتحصار هستندل،. همسرش با لبخند سرش رو تكون مىده. از اينكه به عنوان قديمى اينجا شناخته شــدم حس خوشايندى داشته. (مادربزرگ خوبن؟")
كفتم: إى خانوميزرك هميشه در حارين حال شكايتاند! گفت: ״خند سال مىشه! فاروق كجاهاست! كفتم: فردا مىآن.
به سمت همسرش خرخيد و شروع به تعريف اينكه فاروق دوست دوران كودكيش بوده كرد. آخر هم بدون دست دادن و فقط با تكان دادن سر از هـ هم


 اينقدر كوجولوإ؟ قديما مى گفتند جون مادرش اونوان

 بجهدار شدن توسط خانوميزرى به روستا فرستاده شد.


 صحبتها و اون روز وحشتناك....
به خيابان بيرون سينما رفته، موزيك رو شـينيدم، مـعمولاً قبل از از فيلم بخش مىكنند. نوريردازی اينجا خوبه. به عكسها نكا نكاه كردم. ملاقات ما در بهشت، فيلم قـديميه. هـوليا كوجيك و و اديـزخـان در يك

عكس، همديكر رو در آغوش كرفتند. بعد از اون اديز در زندانه و هـوليا آواز
 اتفاق افتاده. شايد عكسها بها خاطر اينكه اين موضوع رو آشكـار مـىكنند،


بليط رو باره كرد و به طرفم گرفت. متشكرم. يرسيدم: فيلم قشنگيه؟
فيلم رو نديدم. يه وقتايـى دلم مى وخواد طور ديكَهاى صحبت كنم. رفتم داخل، جاى خودم نشستم. صبر كردم؛ كمى بعد فيلم شروع شد.
 طرف اونو نجات مىده، مىيسندتش و مىفهمه كه دوستش داره، اما يدرش با با

اين ازدواج مخالفه. بعد طرف به زندان مىافته.
 بعد دوباره فيلم شروع شد و دختر با صاحب كازينو ازدواج كـرد. امـا بـجهدار

 خودشان در خانهاى همديكر رو ملاقات كردند و دوبـاره هـوليا بـود كـهـ آواز



اعمالش رسيده بود. حالا مىتونند ازدواج كنند. يــرش از يشت بـا شـادى نــاهشان مــكنه و اونهـا دست در دست همديگر، قدم مىزنند و رفته رفته كوخيكتر مىشوند و و ايايان.
 دلم مى خواست با يه نفر در مورد فيلم صـحبت كـنم. سـاعت • 1 اس است.

خانومبزرگ حتماً منتظره، اما دلم نمىخواد به خونه برگردم. به طرف پلاز راه افتادم. شايد داروخانهجى، كمالآقا سر شيفت باشه، شايد هم خوابش نبرده، مزاحمش مىشم. صحبت مىكنيم، تعريف مىكنه. همونطور كه به ماشين
 من هم گوش مىده. از اينكه ديدم حراغهاى داروخانه روشنه، خوشحال شدم.
 نيست. همسرشه.
كمى صبر كردم و كفته: سلام يه آسيرين مىخواسته. همسرش گفت: جعبهاى بدم يا دونها|؟
("يه دونه، سرم درد مىكند، يه كم بى حوصله|م". مىگفته اما اون گـوش نمىكرد. قيحّى رو برداشت و آسیرين رو جدا كرد، و به سمت من گرفت. هول رو مىدادم كه كفته كمالآقا صبح رفتن ماهيكيرى؟ ( (\$مال بالا خوابيده)).
يه آن به پاكَرد بالا نگاه كردم. روى دوتا تشك خوابيده بود. بيدار كه بشه براش تعريف مىكنه. شايد در مورد جوانهاى سبك سر حيزى بكّه، شايدم

 كوچكش روى بيشخوان گذشته بر مىدارم. بـعده بـلافاصله دوبـاره تـو اون مجلهاى كه روى ييشخوان گذاشته بود غرق شــــ زن زيـباييه! شببـخيرى كفتم و بدون مزاحمت بيرون اومدم. زنگوله دوباره صدا داد. خيابانها خلوت

جيكار كنمه، به خونه بر مىگردم.

از در باغ كه تو رفته، نور اتاق خانومبزرگى رو ديدم. من نخوابهم اون هم

نمىخوابه. از در آشيزخونه رفتم تو، يشت سرم قفلش كردم، يه كم دور خودم


 دارند مى آن، در مورد تاريخ مى خوان مطالعه كنند. رسيدم بالا، رفتم به اتاقش، روى تختش خوابيدريده كفتم: اومدم خانومبزرگ. كفت: أفرين بالاخره راه خونه رو تونستى بيدا كنى. "اجيكار كنم فيلم دير تمام شده. (\$رها رو خوب بستى؟")
كفتم: بستم، چيزى لازم داريد؟ من مىخوابهم. بعداً منو بيدار كنيد.
(\$فردا مى آن مكه نه؟")
كفتم: بله، تختخوابجها و اتاقهاشاشون رو هم آماده كردم. كفت: باشه، در رو خوب ببند. بستم و اومدم بيرون. بلافاصله دراز مىكشد و مى خوابد. از یلهها بايين مى آم.


مىشنوم كه پلهها رو يكى يكى پايين ره. يعنى تا اين ساعت تو خيابون
 كنجكاو مىشه.
به نظرت اين كوتوله درها رو خوب بسته؟ اصلاً براش مرهم نيست، خونكه
 راحت مىخوابه كوتوله. بخواب كه بقيهُ شب براى من بمونه. من نمى خوابرابم، فكر مىكنم كه اگر بخوام همه جيزرو فراموش مىكنم. اما فقط منتظر خواب مىمانه. در حين صبر كردن متوجه مىشمه كه بیى منتظر مىمانم. صلاحالدين مىگفت: اين مسئلهُ خواب تو يه اتفاق شيمياييه. مثل هر حيز
 يك O تشكيل شده، فرمول خواب هم كشف خواهد شد. البته نسلهاه مالى ما



نمىكند و زير لحافهاى مسخرهشون نمىرند و بـى خود تـا صـبح مـنتظر
نمىمونند.
اون وقت از يك شيشهُ كوحك، يه ليوان آب، هر شب سه قلب مى و همين يه كم آب، ما رو به خوابى آرام مىبره و صبح، تر و تازه از خواب بيدار ممى شيه.
اونوقت مىتونى به اين فكر كنى كـه بـا ساعتهالى بـاقيمانده خـيكار
 به فكر كردن احتياجى نيست صلاحاحالدين، مىدونم. به سقف نگاه مكاه مىكنم براى اينكه يكى از افكار بياد و منو با خودش ببره. به سقف نكاه مـىكنم و منتظر مىمونم اما خواب نمىآد. اگه مىتوانستم شراب و راكى بخورم، شايد مىتونستم مثل تو بخوابم، اما

من اون خواب زشت رو نمى وخام. تو دو تا شيشه مى خوردى. من به خاطر اينكه اعصابهم راحت شه و فكرم باز بشه مى خورم فاطى. به خاطر عشـق و حـال نـيست. بـعـد بـا دهـان بـان بـاز خرويفكنان خوابت مى ذرد و من تو سياهى شب با قورباغهها و عقربهانى ذهنى خودم و اون بوى مشروب كه از دهان تو متصاعد مىشد تنـيا مىماندمـ
 شايدمىفهميدى! زود باش بفرما، بنوش فاطى، ببين دارم بهت دستور مىدمه

 براى من بنويسند. زود باش بنوش فاطى؛ بـراى نـجات فكـرت، بـبين ايـنو شوهرت ازت مى خواد، زودباش ديكه، ایى خدا، اين زن منو مجبور به التماس


يه ليوان بنوش، نكنه در برابر شوهرت نافرمانى مىكنى؟ نخير، من اسير دروغى كه تو لباس مار خفته نمى شمم. اصلاً ننوشيدم. فقط

 رو خالى كردم، ليوان رو خندين بار شسته و برای اينكه اون سرگيجهئكذايى رو
 ترسيدم از اينكه نكنه منم مثل اون يه مست لايعقل بشم، اما جيزى نشــد، بعداً كه فهميدم راحت شدم. شيطان نمىتونه تو من نفوذ كنه. سقف رو نكاه مىكنه، هنوز نمىتونمر بخخوابه، چس حداقل بلند بشه. پنجره رو باز كردم چون یشهها با من كارى ندارند، تورىها رو انداختهم، باد شروع به
 رجب خاموش شده بود. بلافاصله خوابيده بود. كوتوله خيزى براى فكر كر كردي نداره كه بلافاصله مىخوابه. فقط غذا مىيزه، خريد مىكنه از بازار، اونم حیى شفتالوهاى پلاسيده؛ بعد هم خيابونها با رو گز مىكنه.


 صداى جيرجيركها رو هم مىشنوم. حداقل هفتهاى جند قدم راه مىرند.

 هم كشيدم. بذار دنيا همونجا به حال خودش بمونه.
 توى سكوت قرار دارند. يه پارج آب كه تا نصفه آب داره بدون حركت اونـجا

ايستاده. اكه بخوام آب بخورم، دريوش شيشهايش رو بر مىدارم، ليوان را ير
 مطبوعى تو فضابازى مىكنه. فكر مىكنم تغيير بزركى تو زندگيمه ايجاد مىشیه.

 بعد از ديگرى مىريزند. زير لب گفته، مثل خيزى كه بهش مى بیند زمان، داره از دست مىره. صبر كردم. برس رو روى مير ميز گذاشته. من همه خيز ريز رو همين جورى ول مىكنمه و هزار سال كسى بهش دست نمىزنه، همهجى همين طور هزار سال باقى مىمونه، كليدهاى روى ميز، پارج، وسايل، چه عجيب است، همه حيز همونطور سر جاش، بدون هيج تكونى! بعد فكر مىكنم كه اگك يه يه

تكه يخ هم جدا مىكردم، باز هم همونطور سر جاش باقى مىموند؟ اما فردا مى آن و به اونها فكر مىكنم. سلام. سلام چطورى، تو حطورى،
 مادربزرى؟
اونا رو زير نظر دارم. همينطور يكريز حريف نريز نزيد. تو بيا اينجا ببينم، بيا
 و واسه سرگرمى خودم دور دو كلمه حرف گوش مى میدم، إ همش همين مادربزركتون حرف نمىزنيد؟ به هم نكاه مىكنند و مـيان خـودشون حـرف مىزنند، مى خندند، مىشنوم و مىفهمهم؛ بالاخره شروع به هم همريمه مى مكنتند. داد نزن. داد نزن گوشهام گرفت. مى بخشيد مادربزركى. مادرِ مـامانمون كوشهاش خوب نمىشنوه آخه، واسه اون ما دادٌ زديه! من مادرِ مـامانتون
 خب خب، حالا تعريف كنيد، يه خيز تعريفكنيد؟ چیى رو؟ حداقل از همين

مادرِ مامانتون تعريف كنيد؛ هى كار مىكند؟ يهو تـعجب مىكنند و سـاكت
مى شند.
واقعاً چيكار مىكنه مادرِ مامانمون؟
 باشه، اشكال نداره، دوباره مىيرسم، واسه اينكه باورم كنند نيست. همين كه
 خودشون مشغولاند. آخه من و اونها مال دو دو دنياى متفاوتيم، اين رو دركى مىكنه.... دراز مىشمه و از توى بشقاب يك قيسى بر مىدارم، مى خورم و مــتظر مىشوم. نخير هيج اثرى نداره. اينجام، دوباره ميان اسباب و وسايله؛ اينها ديكر فكر نيست. روى دئى ميز را نتاه مىكنم، ساعت ه دقيقه به يازده است. كنار ساعت شيشهُ كنياك است، كنارش يك روزنامه و كنارش هم يك دستماله. بهشون نتاه مىكنم. اميدوارم حداقل اونها زير نگاههاى من دورم يكا نيارند و تصميم بگيرند به من يك چيزى بگند. اينها يك شيشهُ كنياك، دستمال، روزنامه و يك ساعتاند. هيج كس مثل صلاحالدين نمىدونه كه زمان خيه. يك لحظه احساس مىكنم كوجيك شدم و تو اتاق بازى مىكنم، دعوام


 ابد همان جايى كه هستند باقى مىمونه و اون وقت هيج كس نمى فـمهمه كه تو زندگى چه اتفاقى افتاده، هيج كس. نه، نتونستم سر خودمو كرم كـنم. از روى صـندلى بـلند شـدم، رفـتم بـهـ

دستشويی و دست و صورتم رو شسته؛ دستمال رو هـمون جـا ول كـردم و
بركشتم، كليد رو خرخوندم و چراغ خواب رو روشن كردم.

داخل رختخوابم مىرم، هوا گرمه، اما من بدون لحاف نـمىدونم خــيكار كنه. به هر حال يه حيزى هست كه مىرى زيرش و درونش قايه مىشى. سرم رو روى بالش مىگذارم و صبر مىكنم و مىدونم كه خواب بلافاصله مىآد. نور جراغ خواب به سقف مىتابه و من به صداى جيرجيركها گـوش مىكنه. شبهاى گرم تابستان.
اما انگار قــديمهها تـابستانها گـرمتـر بـود. ليـموناد مـى خورديه، شـربت مى خورديه. اما بيرون نمىرفتيه. مادرم مىگفت فاطيما، شربت خونگى رو كه تميز هم هست درست مىكنه و مى خوريه. از بازار بر مىگرديه. تو مـغازهها جيز جديدى نمىفروشند. شب كـه مــشه، مـنتظر بـابام مـىمونيه، مــىآد، صحبت مىكنه، ما گوش مىديه. بدنش بوى تـوتون مـىده و مـدام سـرفه مىكنه. يه بار تو حرفاش گفت: يه دكـتره هست كـه تـورو مـى خواد. جـواب نمىدادم. يه دكتر بود، من ساكتم و بابام هم خيزى نمىگه. \&1 سـالمم بـود، مادرم كفت: ببين فاطيما، طرف دكتره و من اين بار فكر كردم كه خيز عجيبيه، يعنى منو كجا ديده؟ ترسيدم، جيزى نيرسيدم و باز هم فكر كردم: دكتر! ثدرم دوباره اين موضوع رو مطرح كرد و اضـافه كــرد كـه فـاطميا، آيـندهُ روشنى داره. آدم كارىايه، درسته كه يه كم حـرص كـار رو مــىزنه، امـا آدم

باناموس و باهوشيه، خوب فكر كن. من ساكت شدم. خيلى هم گرم بود. شربت مىخورديه: من كه نمىدونه. بالاخره بله رو كفته و بابام منو كنارش نشوند و گفت دخترم از خـانه يـدرى دارى میرى، اين حرفم رو گوشوارهُ گوشت كن. داشت اينو به من مىفهموند كه از مردها خيلى نبايد سؤال كرد، شك و شبهه مخصوص گربههاست. باشه

بابا، خوب مىدونه. من يك بار ديگه هم بهت بگم دخترم، دستـت رو هـهم اونطورى نگذار. ببين ناخنهات رو هم نخور. الان جند سالته، باشه بابا، ديگّه

جيزى نيرسيدم.
چيزى نيرسيدم. جهار سال شده بـود و هـنوز بـجه نــداشـتيهم. از هـواى
 مطب اومد خونه و كفت ״ ״ديكه مجبور نيستيه تو استانبول بمانيم فاطيما! من نيرسيدم چرا صلاحالدين، اما اون همونطور كه مـثل بـحّهها دست و يـاشو تكون مىداد، تعريف مىكرد. ديگّه مجبور نيستيم تو استانبول بمونيه فاطيما، امروز طلعتحاشا منو صدا كرد و گفت: دكتر صلاحالدين، تو ديكه تو استانبول زندگى نمىكنى و با سياست هم سر و كـله نـمىزنى. ايـنارو بـه مـن گـفـت بى بناموس.
كفت: اگَ فكر مىكنى كه قهرمانى، اشتباه مىكنى، حتماً دلت نمى خواد مثل بقيه تو زو هم با اولين كشتى به زندان (اسينوبه" بفرستم؛ چيكار كنيهر،


 فرانسهات خطوره؟ خدا جوابتو بده! مىفهمى فاطيما، اين متحدها اين آزادى

رو نمىتونن قبول كنن، با عبدالحميد چه فرقى دارند؟ باشه طلعتخان، خرت و يرتهامو بلافاصله جمع مىكنهى، اما فكر نكنيد از زندان (لسينوب) مىترسم، نه، به خاطر كوشهُ حبس نيست. بـراى آيـنه كـه




خانة سكوت
همين اطراف چرا از مملكت بريم بيرون، اصلاُ ممريم شام، نگاه كن، دكتر رضا رفته اسكندريه، تو نامهاش نوشته كه اونجا خيلى درآمـد داره. نـامههام كجاست، بيداش نمىكنم. من نمىگمر به ميز من دست نزنيد، ایى خداى من.
 بدتر شدن، زودباش به جاى اونجورى مات و مبهوت نگاه كردن، همهُ اونها رو هم جمع كن. زن يه جمهورىخواه بايد سنگين و رنگين بـاشه، ايـنطور نيست، جيزى واسه ترسيدن نيست. من ساكت بودم و فـقط گـفتم خـودت مىدونى. صلاحالدين بيشتر صحبت مىكرد و حرفهاى عبدام عالحميد رو تكرار مىكرد كه خطور مىتونن اونجا كارهاشون رو به سرانجام برسونن و با بيروزى

بعد دوباره كفت: شام نه، ازمير و آخر شب مى كفت به ترابوزان هم راضى هستم. فاطيما بايد دار و ندارمون روز بفروشيه؛ براى فداكاكى ديرى حاضرى؟ تمام
 فاطيما، ديوار گوش داره، اما طلعتخان، لازم نبود كه تو به من بكى بر برو. من


 خوندن سه جلد كتاب از راه به در شده. اون شب نصفههاى شب شو بود بو كـه از
 روشنه، رفتم تو. با اصول خاصى در اتاقش رو باز كردم و نتاه كـردم. ديـدم صلاحالدين كاغذهاشو روى ميز يهن كرده، سرشو ميان دستاش كرا



يه ليوان آب نوشيدم و فكر كردم كه صلاحالدين واقعاً بحهست، بحهه. يواش از رختخواب بلند شدم و سر ميز نشسته. به یارج آب نگاه مىكنم. آب چه جورى مىتونه اين طورى بى آركت اون داخل بمونه؟ انگـار از ايـن مسئله متعجب مىشمه. انگار يه پارج آب حيز خيز خيلى تعجب برانتحيزيه. يـادم مىآد كه يكبار يه ليوان رو روى يه شايرك گذاشتم و حبس كردمش. حوصلهام كه سر مىرفت بلند مىشدم و نگاهش مىكردمـ تا تا وقتى كه فهميد راه خرو رجى نداره دو روز و دو شب داخل ليوان حر كرد و به اين فكر كرد كه بايد صبر كنه. به جز فكر كردن راه راه جارهامى نداره و فهميد كه كارى از دستش بر نمى آد ازش خجالت كشيلم. ينجره رو باز كردم. ليوان رو روى مير ميز كشيلم تا تا به كنار ينجره برسه و بتونه فرار كنه، اما اون احمق فرار نكرد، بلكه همون طور

روى ميز باقى مونده بود.
 روزنامه بريد. آروم برش داشت از پنجره بيرون انداخت، دلش سوخت؛ اونم

مثل بقيهست. ليوان رو یر آبكردم. آروم آروم مىنوشم، تموم شد. چيكار كنم؟؟ بلند شدم


 ارويايی. براى هر كدام از بحهها يها اتاق جداگانه مىسازم جون هر كس باي بايد بره به اتاق خودش و شخصيت خودش رو شكل بده. بله، فاطيما، سهتا بحه
 حرف زشتى، مگه زنها ییرنده هستند؟ حيوان هستند؟ همة ما آزاد هسـتيه،

مىتونى منو ول كنى و برى. اونتدر اينور و اونور نكن فاطيما. مىتونى از تو بالكن به بيرون نتاه كنى. منظره خيلى زيـبايى داره. بـبين فـاطيما، اونهـا وــا نمىتونن اين حكومت احمقها رو بيش از اين اداره كنن. شايد هــم قـبل از از اينكه خونه به اتمام برسه اين متحدها سرنگّون بشن و ما با بتونيم به استامبول
برگرديم فاطيما...

بالاخره كار خونه تموم شد. ״دوعان" من همه به دنيا آمد. دوباره جنگ شد. اما حكومت اين متحدهاى احمق هنوز روى یا بود و صـلاحالديـن بـا بـه مـن مىگفت: فاطيما تو مى خواى يه سر به استامبول برو؛ طلعت براى من ممنوع





سقوط نمىكردن. اما يه روز تو روزنامه ديدم، هميشه سه روز بعد روزنامههاى صاماحاحما لدين معرسيد، اما ديكه مثل قبل به روزنامهها هجوم نمى برد. ديكه به خبر خبرهاى جنگ فلسطين و حتى شهر خودمون "جاناكاله«) هم اهميت نمىداد. بعضىهـا رو شب، بعضىها رو هم صبح يه نگا مىانداخت. واسه همين اولين بار خبر سقوط متحدها رو من ديدم و خبر رو مثل يه ميوهُ رسيده و تازه توى بشقاب

 فقط من گفتم ديدى صلاحالداين سقوط كردن. كفت: آهان، آره حكومت كهـ
 شكست خورديه! تو حشمام نتاه نمىكرد و ساكت بوديهم. بعد همونطور كهـ از

سر سفره بلند مىشديم، باز هم تو حشمام نگاه كرد و مثل كسى كه بـخواد خجالت ناشى از گناهش رو ينهون كنه، زير لب گفت: حالا ديگـه مـىتونيه برگرديم استانبول فاطيما، خون كه خريتهاى اون اون احمقها، ديكه تواستا تاستامبول

 باقى خواهد ماند. فاطيما حق اين رو ندارم كه كار رو نصفه نيمه رها كنم. همين
 و تا زمان مرگش از اين دولت نوشت و نوشت و من فقط به خاطر اين از تو تشكر مىكنم صلاحالدين كه به خـاطر هـمين مسـئله، •^ سـاله ايـنجا، در جنتحصار زندگى كردم. خوب يادمه كه كفتى نجات بيدا كرديم فاطيما؛ حالا

مىتونى راحت بخوابى...
اما خوابم نمىبره و به صداى قطارى كه از دور مى آد تـوش مـىدم. بـه صداى سوتش و صداى موتورش و صداى تق تقش. قديمترها اين صدا رو


 بالشتم از عرق گردنه خيس مى







اميدها فراگرفته، چون خيزى كه واضحه، اينه كه ما فقط نبايد دانش قديهم رو يدك بكشيه، بلكه بايد خيزهاى جديد رو كشف كنيه. درسته كه ميان اونها جند صد سال فاصله وجود داره، اما اين مستله نبايد مارو درگير خودش بكند. فاطيما بسه ديگه، ديگه نخون، اما هنوز مىخوندم. نوشته بود براى بيدار كردن مملكت خودم مجبورم مردم سرزمينهاى ديكر رو هم بيدار كنم. كاش براى صحبت كردن در مورد اين مسائل، حداقل دوستى داشته. نه، حتى يك دوست هم ندارم، از اين زن بىروح هم اميدم رو بريدم، صلاحالدين تو تك و

تنها هستى، نوشته و نوشته.
كارهايى رو كه بايد فردا انجام بده روى يك كاغذ كوجك كنارى نوشته، براى غذا دادن به پرندكان و لكـلكها؛ بايد كتابى بـراى دوسـتم بـه سـوئد بفرسته؟ يه سرى ضربالمثل كنار اون كاغذ نوشته.

بسه فاطيما، كاغذهاى آغشته به گناه رو یرت كردم روى ميز و از اون اتاق يخحخالمانند بيرون اومدم. فرداى اون روز صلاحالدين بلافاصله متوجه شدكه به اتاقش رفته؛: فاطيما ديشب كه من خواب بودم تو به اتاق من رفتى؟ دارم ازت سوال مىكنه. به اتاقم رفتى و ورقهامو وارسى كردى فاطيما؟ مىيرسم؛ يكى اونها رو بههم زده و ترتيبشونو به هم ريخته، بعضى هاشونه اينور اونور ريخته فاطيما، باشه، اصلأ مهمر نيست، هر جقدر دلت بخواد مىتونى بخخونى، بخون! من ساكته. خوندى مكه نه. آفرين، خوب كارى كردى فاطيما، خى فكر مىكنى؟ من هنوز ساكتم، مىدونى، هميشه دلم مىخواست اين كارو بكنى، بخون فاطيما، خوندن بهترين حيزه، بخون و ياد بگير. خون اونقدر كار براى انجام دادن وجود داره كه، درسته؟ من ساكتم. مىبينى كه مردم يه روز همه اينارو مىخونن و بالاخره بيدار مىشن فاطيما. آه جقلر كار بايد انجام بـدم، جقلر كار تو زندكى بايد كرد، جقلر زياد!

 اونور. يه كم وقت مىدم به خودم. شير آب چكه مى مكنه، باد مىزنه، ينجره باز و بسته مىشه، شب و روز مىآن و مىرن. زود باش يه صبح جـي خودم نمىكيرم. باز همم منتظر مىشوم. فردا بحههها مى آن. سالام، سلام، زنده

 منتظرم، فرارها، مركىها، بيا خواب، بيا ديكه. به تختخواب برگشتم. ديكه صداى جيرجيركها رو هما هم نمىشنوم و رفتن. تا صبح حقدر مونده؟ نزديكاى صبح حشرات صبح شروع به خونلن مىكنند. زود بيدار مىشمه و صداشون رو مىشنوم. يعنى درسته كـه مـىكند


 تا اون بالا يرواز مىكند. اين حيوانها خطار يكار يرواز مىكنند؟ صلاحالدين نوشته بود: بادكنكها، اسباببازى حها و اون بـجه. ليـندبرى جطور يرواز مىكنه؟ يكى نه، دو شيشه مشروب خورده بود، بعد از غذا تعريف مىكرده امر امروز در مورد هواييماها، يرندهها و هر جيزى كه مى تونه بيره نوشتم فاطيما، اين روزها در حال نوشتن مشكلات هوا هسته، گوش كن. هـوا خـالى نـيست فـاطيما درونش تا جايى كه ذهن كار مىكنه ماده وجود داره و مثل آب كه مىتونه با با
 برواز در مىآن، اما صلاحالدين به وجد اومده، تعريف مىكرد و و در مورد نتايج

به سرانجام ممرسيد. اينا و همهُ جيزهاى ديكه بـايد شــناخته بشـند و درك
 كشف بشه، فهم ديكهاى از دنيا به وجود مى آد، شايد خوابم عوض بشه بشه، با.. اما








قديمى ـ بيا، خواب بيا.
 مىكنه. تاريكى مطلق! اما نور باريكى از لای بنجرمها

 مىايستند. اما من شما رو مى شناسم، وسايل، شما اونجاييد، نزديك هستيد انكار براى من فرقى همه مىكنه. اون وسط يكيشون صـدا مـىده. صـداشـو



 استامبول براى ما قدغن شده. انكشترهاشونو گرفتى؟ كرفته! جرخ خياطى تو؟
$\Psi$

اوتم گرفتم. الماسها تو، مرواريداتو؟ اونا تمام عـمر احـتياجت خـواهــد شـد فاطيما. اما زود برگرد، گريه نكن مادر، صندوقهاه وساريل وسايل تو قـطار جـاسازى
 مىدونه تو كدوم سرزمينها سرگّدون مىشيهم مال، سوار قطار مىشيهم، به ما ما نتاه مىكنيد، دست تكون مىدم، ببين چدر، ببين مادر، نتاه كنيد، مـن دارم مىرم، دارم به دوردستها مىرم.

شـ_حسن و دوستاتش در بازلر، حراجى رلا هىلندازند

ميوهفروش گفت: بله، جی مىخواستين؟ مصطفى گفت: جوانهاى جممورى دعوتنامه توزيع مىكنيه. من از توى كيف دعوتنامهها رو در آوردم.
ميوهفروش گفت: من اونجور جاها نمىرم. وقت ندارم. مصطفى كفت: يعنى برایى جوانهاى جمهورى اوخواه و كمك به اونها يكى دو تا دونه همر نمىتونى؟
ميوهفروش گفت: همين هفتهاى كه كذشت گرفتم.
 سردار گفت: اما اگه تو دوست دارى به كمونيستها كمك كنى اون بحث ديكهايه.
ميوهفروش گفت: نه، اونها اينجا نمىآن. سردار كفت: خب جرا نمى آن؟ ميوهفروش گفت: من نمىدونه؛ دست از سر من بردارين؛ من به اين كارا

كارى ندارم.
سردار كفت: من بكم حرا نمى آن دايى! چون از ما مىترسند نمى آن. اگر ما نبوديه، كمونيستها مثل برق و باد اينجا رو به حراج مىدادنـا "خدا به دور). ((بله، مىدونى با هموطنامون خيكارا كردند؟ اول اينكه كلخونتو مـيزنند درب و داغون مىكنند....). بركشتم به كلخونهاش نكاه كردم، تميز بود و دلبـاز، شـيشههاى تـميز و

براقى داشت.
سردار گفت: بازم بكم، اكه ندى ديكه خيكارا مىكند؟

 فهميد. دستش رو زير خونهاش گذاشته بود و با صورتى قرمز شده نگاهمون مىكرد. مصطفى گفت: بله، دايع. وقت هم نداريهرها، جند ليرهايش رو مى مواى؟؟... واسهُ اينكه بليطها رو ببينه، گرفتم طرفش . سردار كفت: ده تا مىگيره. ميوهفروش گفت: همين هفتهُ كَشته گرفته. سردار گفت: بـاشه، ولش كـن. بـى خود وقت خـودمون رو حـروم نكـنيه بجهها. انگار تو تمام بازار همين يه دونه مغازه وجود داره. تنها مغازهاى كه از از
 بردار. بيرون رفتم، شمارهُ روى در رو نگاه كردم و دوباره ميوهفروش بيشتر قرمز شد. مصطفى گفت: باشه، دايى ناراحت نشو، منظور ما بىادبى كـردن بـه تـو

نيست. سن یدربزرگمون هستى. ما كمونيست نيستيه. به طرف من برگشت، ه ه تا بده اين دفعه كافيه.

درآوردم، ه تا بليط گرفتم طرفش. ميوهفروش دستشو دراز كرد و مثل يه حيز نجس از گوشهاش گرفت. بعد خيلى جدى شروع كرد به خـوانــلـن روى دعوتنامهها.
مر من خنديدم گفت: مىخواى فاكتور هم بديم؟

ميوهفروش گفت: من ه تاى ديگه از اين بليطها دارم.
با تمام هيجان توى كشوى خاكى گفتشو زير رو كرد، و با خوشحالى بيرون
آورد و نشون داد.
»اينا همونها نيست؟"،
مصطفى گفت: بله.
(ادوستاى ديگـه مـمكنه اشـتباهى داده بـاشن بـه شـما، امـا بـايد از مـا
مىگرفتى."
»گرفته ديكّه حالاه.
سردار گفت: حالا اگه ه تا بگيرى نميميرى كه دايى.
اما بيرمرد خودشو به نشنيلن زد. با نوك انگشت گوشهُ بليط رو نشون داد. گفت: اين شبى هم كه روش نوشته وقتش گذشته. اين مال دو ماه يششه،

نگاه كن، اينجا نوشته:
مى 191
مصطفى گفت: دايی، تو خيال رفتن به اين مراسم رو دارى اصلا̉؟ ميوهفروش كفت: مراسمى كه مربوط به دو ماه بيش هست رو من خطور

خاند سكوت
امروز برم؟ بالاخره نزديك بود براى ه تا بليط صبر و تحمل منو تموم بكنه.


 كلى چيز مىتونستند بيداكنند. سردار همم مثل من عصبانى شد. يكمهو ول كرد و رفت، مداد يشت گوش بيرمرد رو برداشت و يه چيزى نوشت و با مداد سِش داد. كفت: خوب شد دايى. يول مراسم دو ماه بعد رو داريم ازت مىيريه. بايد ه اليره بدى!
در آورد • •ه ليره رو داد. اينطوريه؛ اينكه زبان شـيرين مـار رو از تـوى سوراخ بيرون مىكنه، فقط باور معلمان زبان تـركى احـمق مــرسه مـاست. اونقدر عصبانى مىشم كه دلم مى مواد منم يه جورى حال اين يـيرمرد رو بكيرم. يه چيز نامر بوط بهش بگهم. داشتيه مىرفتيه، يك آن ايستادم. از داخل جعبهُ شفتالوى جلوى در، اونهم از اون پايينترينهاش يه يه دونه در آوردم. اما خوششانس بود. همشون نريختن پايين. شفتالو رو توى كيفم كذاشته. رفتيم داخل آرايشكاه. آرايشكر يه كله رو ير كف كرده بود و داشت مىشست. از توى آيينه ما رو نكاه كرد. همونطور كه اون كله تو دستش بود، كفت من دو تا دونه ميخوام بحهdها. مصطفى كفت: داداش شما اكه بخوايـد مـىتونيد • ا تـا هـم بـرداريـد. مىتونيد اينجا هم بفروشيد. آرايشكر كفت: دو تا بذار كافيه كفته. شما از خيريه نمىآييد مكه؟ دو تا؟ يكهو حرصم دراومد.

گفتم: نخير، دو تا نه، . 1 تامىگيرى و شمردم و گرفتم طرفش. سردار هم تعجب كرد، بله آقـايون، ديـدين، اعـصابم كـه بـه هــم بـريزه اينطورى مىشم من. اما آرايشگر بليطها رو نگرفت.

كفت: جند سالته تو؟
آرايشگر صابون به دست از تو آيينه منو نگاه مىكرد.
گفتم: نمىگيرى؟
سردار كفت: IA.
كفت: كسى تو رو از خيريه فرستاده؟ خيلى دو آتيشه هستى تو.
حيزى براى گفتن بيدا نكردم و به مصطفى نگاه كرديم
مصطفى گفت: عذر مى خوام داداش. اون از بحָههاى جديده. هنوز شما رو نمىشناسه.
(امشخصه كه تازهوارده. بححهها براى من دو تا بذارين".
از تو جيبش • . رفتن سراغ اون. كم مونده بود دستش رو ببوسند. مثل اينكه اگه كسى انجمن رو بشناسه اينجا بادشاهه.
دو تا بليط درآوردم و كرفتم طرفش. اما برنگشت بكيره. („بذار همونجاه.)
كذاشتم و خون حيزى نداشتم كه بگم، حرفى نزدم. كفت: خداحافظ بحَهها و با سرٍ شيشه شاميويى كه تو دستش بـود مــو نشون داد.
درس مىخونه اين يا كار مىكنه؟ مصطفى گفت: دوم دبيرستانه. (لبابات خيكار مىكنه؟"

من ساكت بودم.
مصطفى گفت: باباش تو كار قرعه كشيه. (احواستون به ايـن خـنـى كـوخولو بـاشه. خـيلى سـرش داغـه ايـن. بـه

سلامت).
بحِهها خنديدند. منم گفتم ديگه حيزى نگمه، اونقدر اينو اونو اذيت نكنند.
نمىشه، بايد به يكى مىگفتم، اما نگَفته.
مصطفى به سردار گفت: وشى كن آرايشكره ديگه. من حيزى نگفتم. وظيفهُ من حمل اين كيف و در آوردن بليطهاهـاست. منو
 مورد حيزاى ديگه حرفى ندارم كه با شما بزنم. ساكت میشا وارد يه داروخانه شديم، ساكت شدم. وارد قصابى شديم، ساكت شدم، بقالى و بعد از اون الكتريكى و قهوهخونه هم رفتيه و من همون ارو تمام شدن بازار هيج حرفى نزدم. از آخرين مغازه كه بيرون مى آمديهم مصطفى دستهاشو تو جيبش كرده بود.
كفت: نفرى يه پرس كوفته حقمونه الان... من سكوت كردم و نكفتم كه اين يولها رو به خاطر خوردن كوفته به ما نمىدند.
سردار گفت: بله، نفرى يه پرس استحقاقمون هست. اما وقتى تو كباب فروشى نشستند، پرس دو نفره سفارش دادند. من كـهـ ميل به خوردن خيزى نداشتم. منتظر كوفتهها كه نشسته بوديم، مصطفى يولها ندا رو در مىآره تا بشمره، .... به سردار گفت: اين حرا قيافه ميگيره؟

> سردار گفت: از اينكه بهش گفتيم خنگ، ناراحته. مصطفى گفت: احمق.

اما من نشنيدم چون به تقويه روى ديوار نگاه مىكردم. كوفتهها حـاضر شدند. اونهاگرم صحبت بودند و من ساكت شروع به خوردن كردم. دسر هم سفارش دادند. منمه باقلوا خواسته. خوشم اومد. بعد مصطفى تیانحָه رو درآورد و كذاشت روى ميز و باهاش شروع به بازى كرد. سردار گفت: بده ببينه.
اونه با تَانحָه يه كم ور رفت. به من ندادند. خنديدند. مصطفى بلند شد. حساب رو یرداخت كرد، بلند شديهم و رفتيه. بدون ترس از هيجكس تو بـازار خارج شديه، از پلهها بالا رفتيه. مثل هر دفعهاى كه وارد انجمن مـىشديم انگار ترسيدم. انگار داشتم تقلب مىكردم كه معلم محָمو گرفته بـاشه. مـثل احمقها هيجان زده شدم و معلم هم اين هيجان منو مىبينه. مرد خوشتييى گفت: همهُ بازار تموم شد. مصطفى گفت: بله داداش، همون جاهايى كه گفتيد. "همش بيشت نيست؟" مصطفى گفت: بله و تָانحِه و يولها رو درآورد. اون گفت: من فقط تفنكى رو مىگيرم، يولها رو ذكرياخان مىگيره ازتون. مصطفى تیانحه رو داد. مرد خوشتيب رفت داخل اتاق. مـصطفى هـم رفت. ما منتظر مونديه. فكر كردم كه منتظر خى هستيه. فراموش كردم كـه منتظر ذكرياخان هستيه. يكى مثل خودمون اومد داخل و سيكار تعارف كرد. نمىكشه، اما كرفته. يه فـندك از سـنــــ لوكـوموتيو داشت كـه بـيرون آورد. سيكارهامونو روشن كرديه. ("وستاى وطنیرستى كه از جنتحصار اوملن شما هستين؟"

> (اونتهاه: بله. جطوره؟")

فكر كردم كه جی مىخواد بكَه. سيگار يه مزه كثيفى داشت. انگار بير شدم. سردار گفت: ما مال محلهُ بالا هستيه. كفت: مىدونه. من ساحل دريا رو مییرسه. كمونيستها اونجان؟ يهو كـفتم, نـه، كـنار دريـا تـو مــحلهُ جـنتحصصار خـبرى نـيست. اونجـا سياستمداران بانفوذ زندگى مىكنند. به من نگاه كرد و خنديد. من هم خنديدم. كفت: باشه، فعلاُ كه هيجى مشخص سردار گفت: بالا محله مال هر كسى باشه، ساحل هم مال هموناس... بله، همه جا رو اينجورى گرفتن، حواستون باشه. دقت كنيد. كمى به كمونيستها فكر كردم. وقتى به اونها فكر مىكردم خيلى جدى سيكار مىكشيدم. كسى كه با ما صحبت مىكرد كفت تو تازهواردى؟ و منتظر جوابم نشد و به داخل اتاق رفت. براى اينكه حيزى بكم وقتى نذاشت! سردار به معناى بله سرش رو تكون داد. يعنى از كجا مىفهمند كه من تازموارد هستم؟ وقـتـى گــفتم اونـجا يـر از سياستمداره، با خندش جی مىخواست به من بكَّ؟ سردار هم بلند شد و رفت داخل.

اين دفعه من تنها موندم، انگار اگكه بفهمند مـن تـازهواردم، مـىآن مـنو مىگيرند، يا هركسى مى آد مىره، مىفهمه. سردار منو تنها كذاشت. من هم به
 مهمى مثل تفكر احمقانهُ كسايى كه وارد و خارج مىشند و مستلةً كارهامون. يه همحِين كتابى بود كه قبلاً اونو خوندم.

تو فكر بودم كه مصطفى از اتاق بيرون اومد و با يكى روبوسى كرد. همه


 صحبت كنند و بعد از اتاق بيرون آمدند و اينبار من كاملاًا از جام ذكرياخان به مصطفى گفت: خوبه، ما احتياج كه بشه دوباره برات يـيغام

مىفرستيه، آفرين!
يك آن به من نگاه كرد. خيلى هيجانزده شدم و فكر كردم كـه خـيزى مى خواد به من بكه. اما خيزى نگفت، و فقط ناگهان عطسه كرد و د دوباره رفت

بالا.
مصطفى با اون پسرى كه با ما صحبت مىكرد در گوشى حرف زد. فكـر كردم كه در مورد من صحبت مىكنتد، اما اشتباه كرده بودم، در مورد سياست
 حرفهارو شنيدم. خودم را به اون راه زدم. مصطفى گفت: زود باشين بحهها، بريم ديكه. كيف رو گذاشته، تو سكوت به سمت ايستگاه مىريه. مثل آدمهايى كه مسئوليتشون رو به نحو احسن انجام دادند. به اين فكر كردم كه چرا مصطفى
 نظرش در مورد من هی بود؟ جلوى بانك، نزديك ايستگاه نسستم و به اين

 بكم زير لب زمزمه كردم. توى زندكى مـمهترين حيز دييلم دبيرستان نيست،

اينطور نيست بابا؟

قطار رسيد، سوار شديم. سردار و مصطفى دوباره در گوشى يجيجِ مىكردند.
 جواب دادن به اون شوخى دنبال شوخى.جديدى مىكردم. اما من بلافاصله



 به كارهاى بزرگى كه مىتونه انجام بده خوب فكر كنه.

 خطور حيوانيه يعنى؟ يه دخترى تو دبستان بود، كه يه حيوان كوخولويى داشت؛ شايد همون بود. سفيد بود. نمىداد من دست بزنم. مى حفت: نه، كثيف مىكنى. يس براى جى مىيازيش ملرسه. اون دختر از استامبول رفت. جون


مى:بست.
قطار كه سوتكشان مىآد، هيجان زده مىشم. اما نترسيدم. كمونيستها هر لحظه ممكنه بيان تو. سردار و مصطفى هم سكوت مكريدند با اعصاب به هم ريخته نكاه مىكنند. جيزى نمى وشه. قطار كه راه مىفته نوشتههاى كمونيستها روى ديـوار رو مـى اخونم. تـوزلا، بـراى فـاشيستها نـانـا

قبرستان خواهد بود!
يعنى اون فاشيستهايع كه مىكين ما هستيه. كفرم در اومــد. قـطار بـهـ
 مصطفى گفت: بحهها من كار دارم. به سالمت!

آنقدر نگاهش كرديم كه ميون مينىبوسها گم شد. ناگمان من به سردار كفتم: من نمى خوام تو اين گرمابرم خونه درسم بخونه. سردار گفت: آره خيلى گرمه. كفتم: فكرم همم مشغوله. كمى ساكت شدم. گفتم: يالا سردار راه بيفت بريمه

قهوهخونه.
(انه، من بايد برم مغازه كار دارم".
 ولى من حالا مىخوام درس بخونم. مثل شماها مدرسه رو ول نكزدم. اما جه عجيب، از همه بيشتر هم با من سر بر به سر مى مكذارند. مطمئن هستم كه سردار شب زودتر از همه مىره به قهوهخونه و مثل خنكـها واسه همه، همه جيزرو تعريف مىكنه.
ول كن حسن، بیخيال، فكر نكردم، خودم رو زدم به بی بیيالى. به كاميونها و ماشينهايى كه جلومون در حال حركت هستند نكاه مىكنم و از اينكه فكر مىكنم تنهام، خوشم مى آد. دلم مى خواست يه مار ماجرايى برام اتفاق مىافتاد. تو زندكى خيلى خيزها وجود دارنده مى شـه اتفاق بيفته، اما بايد منتظر بمونى. به نظرم اينطور مى آد. انكار حيزهايى كه تو زندكى مى خواروم،
 اونها براى به هم ريختن اعصاب من آرام آرام مىآن و يه آن مى ميبنى كـه بلافاصله رفتند. مثل اين ماشينهايى كه مى آن و مى مرند.
 دلم مى خواست تنها تو بلاز قدم بزنهم. بدون، توجه به هيج كس بـه بـه سـاحل مىرفتم. موجها مى آن، به صخر مها میا مى نشه هر از گاهى مىيرم بالا. فكر مىكنم كه حتماً آدم مهمى مىشمه، اما فقط

اون آدمها كه هيج، همهُ دخترها همر به من نگاه مىكنند و اون وقت حوصلهام تندتند سر نمـرفت و اونوقت هـر وقت امـر مــكردم، سـردار بــا مـن بـهـ قهوهخونه مى آمد. با خودم زمزمه مىكنم كهاى كاش الان زمسـتان بـود. امـا تـو زمسـتان مدرسه هست، خدا جواب معلمهاى مريض رو بده. به آسمان نگاه كردم. فهميدم كه تو قلبش خيلى خيزها براى گفتن داره. دلم مىخواست دست تكون بدم، اما خجالت كشيدم انگار. رد كه مىشدم همكلاسىهام رو ديـدم. هـمون قـديمىها، بـا قـدمهاى سنكين به سمت من مىيوملن. آشنايى ندادم. اونها همه منو نشناختند. وقتى از كنارم رد مىشدند يك لحظه فكر كـردم كـه شـايد اشـتباه مــكنـه. קـون ("نيلكون" وقتى كوچيك بوديم آنقدر زيبا نبود! و نه جاق! فهميدم كه به جاى خونه كجا برم: مىرم سوار مترو مىشم، مىرم، از دم درشون نگـاه مـىكه. شايد عموى كوتولهام رو هم ببينم. منو دعوت مىكنه داخل، البته اگه خجالت نكشم، مىرم، سلام مىكنه، شايد دست مادربزرگشون رو همر ببوسم، بگمم منو شناختين، من خيلى بزرگى شدم. مىگند بله، شناختيم بحّه كه بوديهم دوستاى خوبى بوديه، صحبت مىكنيه. از بحگى هامون و شايد اينطورى اين كسالت لعنتى درونى رو هم فراموش كنيه. البته اكه الان من برم اونجا، ممكنه تمام اتفاقات رخ بدهند.

## F_ـفاروق در حين رلنتدگى

$$
\begin{aligned}
& \text { وقتى از سمت آنادل رد مىشديمر برسيدم: } \\
& \text { (ابجهها شناختين اونو؟") } \\
& \text { نيلكون گفت: كى رو؟ }
\end{aligned}
$$

همون جشم آبيه كه تو بياده رو راه مىرفت. اون بلافاصله ما رو شناخت. نيلكون گفت: همون قد بلنده؟ بركشت بشت سرش رو نگاه كرد، اما دور
شده بوديه. كى بود؟

نيلكون همونطور معمولى كفت: حسن كيه؟
((برادرزادهُ رجب).

نيلكون با تعجب گفت: حقدر بزرك شده! نشناخته! متين گفت: زشت شدكه دوست دوران بجكيمونه نيلكون گفت: اگه اينطوره بس تو جرا نشناختى؟
نديدمش كه، اما همين كه فاروق كفت فهميدم كيهـ نيلگون كفت: آفرين به تو. خيلى باهوشى!

متين گفت:يس مىگفتى امسال اينجا از سرتا پـا تـغيير كـرده. مـنظورت همين خيزا بود. وقتى گذشتهاش رو فراموش كردى.
"حرت و یرت میگى".
متين گفت: كتابايى كه خوندى باعث شده همه خيز رو فراموشى كنى!
نيلگون كفت: بدجنسبازى در نيار.
ساكت شدند. سكوتى طولانى مدت برقرار شد. هر سال كنار يِادهروها رو بتن ارزونقيمت مىريختند كه حداقل مرتب به نظر برسه. از ميان باغهاى كيلاس و درختهاى انجير كذشتيه. يه راديوى جيبى داشت يه موسيقى بىمناسبت به (اسبك سنتى") پخش مىكرد. ديلن دريا و محلهُ جنتحصار از دور انگار حس دوران كودكى رو تو ما زنده كرد. اين سكوت رو ميون خودمون متوجه شدم اما خيلى دوام نداشت. بلون اينكه در مورد جيزى حرف بزنيهم هـياده شـديهم. از مـيان آدمهـايى بـا شلوارهاى كوتاه، دامنهاى رنگى و مايويوشيده رد شديه. همين كه متين در رو باز كرد، نيلگون گفت، حداقل زنگ رو میزدى برادر من. ماشُين رو تو باغ بردم. هر دفعه كه اينجا رو مىديدم به نظرم از بار هيش قديمىتر مىآمد، حصارهاى باغ رنكشون ريخته بود. يِيحكها از ديوار پشتى تا ديوار جلويى كشيده شده بودنده سايةُ انجيرها تـا پشت يـنجر ههاى بسـتهُ مادربزرگ خودشون رو رسونده بودند.
هنجرمهاى طبقةُ بالا در حال خراب شدن بودند. حس عجيبى وجودم رو گرفت. خيلى قديمترها به خاطر حس عادتى كه به اينجا کاشـته، خـيزهاى وحشتناكى رو كه انكار اينجا بود متوجه نشده بودم و انگار امروز در تعجب و هراس داخل اين خونه قدم مىزدم. از همون در بزرگى كه براى ما باز شله بود به داخل نگاه كـردم. بـه اون

تاريكى كشنده كه مادربزرگ و رجب داخلش بودن.

اوملن سخت رجب از در كوحكى آشيزخانه، آدم رو مـجبور بـه خـجالت

 ماشين به سمت باغ رفتم. همون كتى تن رجب بوذ كه سن و سالش رو قائم
 كرديم و بوسيديه. رجب كفت: نكران شدم، دير كردين.
(چجطورى؟"

انكار كه خجالت كشيد، كفت: إيى، خوبه. اتاقها و تـختخوابها
آماده كردم. خانومبزرى منتظر هستند. شما انكار جاقتر شدنى فاروقخان؟ ("جطورند مادربزرگ؟")
(اخوب... شكايت مىكنه از حال و روزش... جـمدونهاتون رو بـدين بـه
من"
"(ول كن، بعداُ از ماشين میى آرى".
رجب جلوتر و ما از يشت سرش از يـلهها بـالا رفـتيه. نـور بـاريك لا لا
ينجرهها و بوى عود بیمقدمه مجبورم كرد كه از همه جيز خوشم بياد. وقتى ششت در اتاق مادربزرى رسيديه، رجب ايستاد، نفس كشيد و بعد با

يه شادى كه بىرحمانه تو صورتش دويد، فرياد زد: (آمدند خانومبزرگى آمدنده).
 لحاف آبى كلّارشب روكشيده روش و به سه تا بالشتى كه يشتش رو هم رو رو

هم خيده شده تكيه داد. روى تخت خوب بلوطش نشسـته. دونـه بـه دونـه دستش رو بوسيديه. دستش سفيده، نرمه و روش لكههاى آشناى پيريه. كاملاُ

شبيه مادربزرگههاست،دستش بوى كرم مىده مثل هميشه.
("نده باشى)".
("حطورى مادربزرگ؟")
مادربزرگ كفت: بله. اما ما چيزى نگفتيه. مادربزرگ مثل يه دختر جوون خبالت كشيده يا حداقل اداى خجالت كشيدن رو درآورد. بعد كفت: حالا زود باشين شما تعريف كنيد ببينه. سه تا خواهر برادر به همديكه نكاه كرديه. سكوتى طولانى بـرقرار شـد. فكر كردم تو اين اتاق كه با روغن جلا كف زمين رو پاك كردند و بوى عود و قرص نعنا هم مىده، حقدر حسهاى عجيب به آدم دست مىده. (》خب، حيزى براى تعريف كردن ندارى؟؟" متين گفت تا اينجا با ماشين اومديهم مادربزرگ. از استامبول تااينجا فقط - • دقيقه شد.

هر دفعه كه به اينجا مىآم اين مسئله رو تعريف مىكنه و هر دفعه هــم چهرهة لجباز مادربزرگ براى چـند دقـيقه غـرق در تـعجب مـىشه. امـا بـعد بلافاصله به حالت قبل بر مىگرده. نيلكون مثل كسايـ كه از هيحیى خبر نداره، مـىكه: شـما قـديهمها چــند ساعته مىآمدين؟
مادربزرگ با غرور و ييروزى مىگّ: من يك بار آمدم! نفس رو ميده بيرون و اضافه مىكنه: در ضمن، امروز من مىيرسم، نه شما. از اين حرفى كه از روى عادت زده بود خوشحال شد و به دنبال سؤالى براى یرسيلن، ذهن خودش رو درگير كرد. اما وقتى خواست بيرسه، متوجه شد

كه همحָين هوشمندانه هم سؤال طرَح نكرده. ("خب ديگه حطورين؟")
("خوبيهم مادربزرگه"!
انگار متوجه يه جيز نامتجانس شد. صورتش رفت تو همه، بحه كه بوديهم يه وقتايى از اين حالت ترسيده بوديه. (رجب ششتم بالشت بذار!)"
("تمام بالشتها يشت سرتونه خانومبزرگی".
نيلكون گفت: من يه دونه ديكه بيارم مادربزرگ؟
("تو خيكار مىكنى؟"
كفتم: مادربزرك نيلكون تازه دانشكاه رو شروع كرده.

مى خونمر. مادربزرگ. امسال سال اول رو تما تمام كردم.
("تو خيكار مىكنى؟")
متين كفت: سال بعد دبيرستان رو تمام مىكنه.
"(بعدش؟"
متين كفت: بعد به آمريكا مىرم.
مادربزرگ گفت: اونجا جی داره؟
نيلكون كفت: آدمهاى يولدار و روشنفكر.
متين گفت: دانشگاه.
مادربزرگ گفت: همتون با هم حرف نزنيد. تو حيكار مىكنى؟
نتونستم بكم كه با يه كيف بزرگ مىرم سر درس و بر بر میگردم. شبها تنها تو خونه غاز مى جرونم و غذا مى خورم و جلوى تلويزيون خرت میى مینهم. تازه همين ديروز موقع رفتن به دانشكاه مشروب خوردم و دلم براى زنمه هم

> تنى شده حتى اينها رو هم نتونستم بگّم.

من با نااميدى گفته: خيلى سرحال هستين خدا رو شكر مادربزرگ. مادربزرگ گفت: كارين حيكار مىكنه؟

گفته: دفعةٌ قبل كه اومده بوديم گفتم كه بهتون مادربزرگ. ("جداشديه، متاركه كرديه".

گفت: مىدونم، مىدونم اون الان چيكار مىكنه؟ دوباره ازدواج كرده؟ (دوباره ازدواج كرده)..

مادربزرگ گفت: تو اتاقهاى اينارو آماده كردى؟ رجب گفت: حاضر كردم. "(جيز ديگهاى براى تعريف كردن ندارين؟")

نيلكون گفت مادربزرگ استامبول خيلى شلوغ شده.
رجب گفت: اينجا هم خيلى شلوغه.
من گفته: بيا بشين اينجا رجب.
متين گفت: مادربزرگ اين خونه خيلى قديمى شده. مادربزرگ گفت: من حالم خوب نيست.

اينجا خيلى قديميه مادربزرگ، بهتره اينجا رو بكوبيه و بهجاش آيارتمان بسازيه. شما هم راحت مىشيد. نيلگون گفت: ساكت، صداتو نمىشنوه، الان هم وقتش نيست. و سكوت همه جا رو فرا گرفت. توى بىصدايى و بىهواييه اتاق احساس كردم اشيا دارند نفس مىكشند. نور ضعيفى مىخواست از لاى پنجره به داخل هجوم بياره. مادربزرگ گفت: حيزى نمىگى؟ نيلكون گفت: مادربزرگ تو راه حسن رو ديديه. چقدر بزرگ شده.

لبههاى مادربزرگ به طرز عجيبى تكون خوردند. نيلكون برسيد: راستى اونا جيكار مى كنند رجب؟

میره...
مادربزرگ فرياد زد: جی تعريف مىكنى واسهُ اونا تو؟ دارى داستان كيارو تعريف مىكنى؟

 بزنيد، با اون نها زود باش رجب برو بيرون بري برو بايين تو آشيزخونه. نيلكون كفت: مشكلى نيست مادربزرگ. بمونه اينجا. (اشما رو بلافاصله گول زد، نه؟ چیى گفتى بهشون كه بـاديافياصله دلشـون
برات سوخت؟"

## رجب در حين بيرون رفتن گفت: چيزى نمى گم خانومبزرگ.

كفتم: يالا نيلكون تو يه حيزى تعريف رئن
نيلكون گفت: من؟ چیى بگم؟ كمى فكر كرد، بعد كفت: همه جـى خـى خـلى كرون شده مادربزرت.
گُتمه: خب مادربزرگى ما بلند شيهم و بريم تو اتاقمون مستقر بشيه. مادربزرك كفت: تازم اومدين كجا؟
كفتم: جاى خاصى كه نه، حالا يه هفته اينجاييمر مانير مادربزرگ گفت: مثل اينكه هيج حرفى براى كفتن نداريد.

بدون اينكه فكر كنم كفته: فردا مىريم قبرستان. رجب بير بيرون در در منتظر بود. ما رو تك تك به اتاقمون برد، ينجرهمها رو باز كرد.. دوباره براى من اتاق

رو به باغ رو آماده كرده بود. بوى ملافه و كودكيهم رو به ريههام كشيدم. كَته: رجب دستت درد نكنه. حقدر اتاق رو زيبا آماده كردى. گفت: حولهُ شما رو اينجا آويزون كردم و نشونهم داد. سيگارم رو روشن كردم و با هم به منظره بيرون خيره شديه. چرسيدم: اوضاع جنتحصار تو اين تابستون حطوريه؟ گفت: بد، ديگه مثل قديهم نيست. "(حطور يعنى؟") گفت: نمىدونمه، آدمها يه جورايی بد و بىعاطفه شدند. برگشت و براى ديدن همدردى به صـورته نكـاه كـرد و بـعد هــر دو بـه درختهاى در هم رفتهُ پلاز خشم دوختيه.
متين آمد و گفت: داداش كليداى ماشين رو مىدى؟ "(مى)؟"
("حملونهم رو بر مىدارم و میرم").
گفته: اگه جملونهاى ما رو هم دربيارى و بيارى بالا، ماشين رو تا فردا
صبح مىدم بهت.
رجب مىگفت: شما زحمت نكشيد فاروقخان من مىآرم. متين كفت: تو الان مكه نمىخواى برى از تو آرشيو دنبال تاريخحهُ وبا بكردى؟

رجب گفت: دنبال چى بكردين؟ كُته: دنبال تاريخحچهُ وبا فردا مىگردم.
متين گفت: بلافاصله شروع به نوشيدن مىكنى؟ بدون اينكه عصبانى بشم گفته: به تو چه نوشيلن من! متين گفت: درسته، كليداى ماشين رو گرفت و رفت.

من و رجب هم بدون اينكه حرفى بزنيم دنبال ماشين متين شروع به قدم
 كفتم: كليداى رختشورخونه هنوز اينجاست. دستمو دراز كردم و كليداى خاكى رو بيداكردم. رجب گفت: خانومبزرگى نمىدونه، نكين.
كليدا رو كه تو قفل حرخوندم، برایى باز كردن در بايد فشار زيادى مى مآوردم. انكار يشتش جيزى افتاده بود. نگاه كردم متعجب شدم
يه جمجمه خاك كرفته، بين در و صندوق كير كرده بود. برداشتم و فوتش

$$
\begin{aligned}
& \text { كردم. به رجب نشون دادم. } \\
& \text { (اينو يادت مىآد؟") } \\
& \text { ("بله قربان؟") }
\end{aligned}
$$

("تو انگار اصلاً اينجا نمىآى").
جمجمه خاكى روكنار يه ميز عسلى كه روش ير كاغذ بود كـذاشتهى يه تيكه
 كذاشتم. رجب ميان در نيمه باز ايستاده و سكوت كرده و و به جيزهايى كـي كه من







خانه سكوت
((بله، اگر به دردت مى نمى يومد به اتاق، رفتم دادم بهش
يه تابلو كه روش با حروف قديمى نوشـته بـود دكـتر صلاحالدين، صبحها
 كردن تخته، بلكه به ياد و خاطراتش، دلم خواست اون تابلو رو بردارم و بـه استانبول ببرم. اما به خاطر نفرتى كه از تاريخ و ترسى كه از از اون هميشه تو تو
وجودم بود، يرتش كردم كنارى. اومدم بيرون، در رو قفل كردم.
 چمدونهايى كه قرار بود بياره رو آورده بود.

0_متينٍ با دوستانشَ هلاقادع هىعنّد

بعد از اينكه جملونهاى فاروق و نيلكون رو بردم بالا، لبـاسامو عـوض كردم، مايو و لباسهاى تابستانيم رو يوشيدم.كيف يولم رو هم بردارياشتمه اومدم
 مستخدمى كه تو آشيزخونه كار مىكرد هيج سر و صدايى از خونه
 انكشت ضربهاى زدم. ودات رو كه روى تخت دراز كشيده بود ديدم، خوشحال شدم.
مثل كربه پريدم تو اتاق و بالشتها رو تو سر ودات كوبيدم. داد زد: روانى اين كار الان يعنى شوخيه؟ خنديدم، سر كيف بودم. پإ جه خبراه.
تو اتاق جشم مىجرخوندم. همه جيز مثل هــون عكسهـهـا روى ديـوار ناهمكون و احمقانه بود.
》تو اين ساعت جيكار كنيم آخه؟"،
(همه بعدازظهرها چيكار مىكنند؟")
("هيحى)"!
"(مثل اينكه كسى نيست؟"
(انه، همه اينجان، تازهوارد همر داريه".
(» كجا جمع مىشين؟")
گِتت: يِش جيلان اينا. اونا هم تازه اوملن. ("خوبه، يس باشو بريه اونجا).
(اجيلان هنوز بيدار نشده).
(॥اشه، پس بريهم از جاى ديكه بريهم به سمت دريا«. (امن به خاطر درس دادن به یسر خنگ اين كارخانهدار، اوتـمر ريـاضى و انگليسى، امسال هنوز نتونستم يكى بار ههم برم درياه. (ابلند شو حداقل بريه سراغ توركا.
("توركارو براى بازى تو تيم بسكتبال جوانان دعوت كردند، خبر داشتى؟") ("به من مربوط نيست، من بسكتبال رو ول كردم)". "واسهُ دوبينگ، اينطور نيست؟"
حيزى نگفته. به ودات كه تو آفتاب سوخته بود سلامت بود، و تو آرامش بود، نگاه كردم و فكر كردم، بله، من خيلى درس مىخونه. اگه تو كلاس نفر اول نباشم حسابى به هم مىريزم، اينكه امثال من خطور دوينیگ مىكنند رو هم خوب مىدونه. اما يدرم دلش نمى خواست • ا سال بعد منو فقط تو يـه زمين بسكتبال كه نه، زير دست هيج كس ديگه، بلكه تو يه جايكاه فرا ذهن ببينه، از همون یدر حالا يك مزار باقى مونده و مادربزرگى كه دلمون نمىآد حتى گريه كنه. اونجا اشك مـىريزيه. ودات تـصميه نـداشت از تـختخواب بيرون بياد، اما حداقل دهنش رو از روى بالشت برداشت و تعريف كرد: تعريف

كرد كه محمد از انگلستان با يه دختر يرستار بركشته؛ دختره الان با اونهـا


 بطن خبرهاى استامبول و آنكارا كه نبودم و از اتاقى كه تو خو خونه دادند، يه راست مىرم به ملرسه و مثل تو نيستم و به خاطر يه ذره يوه بجههاى احمق رياضى و انگليسى درس مىدم. اما جيزى نكفتمه و ودات ادامه داد. يدر توران براى اينكه يسرش آدم شه فرستادش سربازى. يــرش گـفته وقتى از سربازى برگرده عقلش مىآد سر جاش. من يرسيدم حالا عاقل شده؟ ودات خيلى جدى جواب داد كه نمىدونه، ودات كفت كه توران براى مرخصى أمده بود و در اين حند روز با هوليا جر و بحشش شده وا بها بها اين فكـر
 نام فكرت كه هيج وقت توران نتوانست با اون از سر مصالحه دربياد. من هم هيج وقت نتونستم تحملش كنه.
ساكت شديم اما دوباره شروع به صحبت كرد. كفت: خواهرت خيكار مىكنه؟ (ايه كمونيست تمام عيار شده. مثل اونها همش میكّه من تغيير كردم)]. ("حيف، ناراحت شدم").
به عكسهاى روى ديوار نگاه كردم.
انكار زير لب كفت: خواهر سلجوق هم يكى مثل اين شده.
انكار عاشق يه نفر شده! واسه خواهرت يه همحخين اتفاقى نيفته؟ جواب ندادم. حركتهایى عصبى از خـودم نشـون مــودادم كـه فـهميد از از موضوع خوشم نيومده.
("برادرت تو خه وضعيته؟)
 واقعيتش با خواهرم خوب كنار مى آد. هر كارى مىكنند بكنن، به من مربوط نيست، اما يكيشون به اندازه نفرت داشتن از يول، ايدئولوزيكه و ديكرى دري براى به دست آوردن همون يول، همش دستش درازه. من بدبخت همر گير كردم

اين وسط.
(اون خونهُ قديمى نفرتانكيز هنوز اونجا هست؟" ("مادربزركت هنوز با اون... خيز، آدمه كه براش كار مىكرد، مكـهـ زنـدگى

نمىكنه؟"
"جرا زندكى مىكنه، اما اگر اونجا رو آٓارتمان بكنه و توى يك طبقهاش
 از اين وضعيت خلاص مىشديم، مكه نه؟"
(احق با توئه《 انكار يه كم ناراحت شد. ترسيدم از اينكه ودات منو دشمنان ثروتمندا بدونه، از رختخوابى كـه تـا حالا هيج تكونى توش نخورده بود بلند شده، به جز اون شورت كه تنش بود، حيز ديكهاى نيوشيده بود، بوستش آفتاب سوخته شده بود و معلوم بـود كــه خوب هم به خودش مىرسه، وضعيت خوبى داشت و و آرام به نظر میرسيد. ("فوندا هم مى خواست بياد اما خوابيده٪). براى بيدار كردن خواهرش مىره. جند دقيقه بعد بركشت و انگار هزاران سوال با خودش آورده بود. با حرص يه سيكار روشن كرد و كفت: "تو هنوز هم سيكار نمىكشى. درسته؟" " سكوت شد. متوجه شدم كه فوندا تو رختخوابه و خيلى عميق خوابيده كه

نتونسته بيدارش كنه. يه كم از موضوعات احمقانهاى مثل اينكه دريا گرمه يا سرده حرف زديه. بعد فوندا در را باز كرد و داخل اتاق شد. » جند سال بيش يه دختر كوخولو بود اين فوندا، امسال قد بلند، خوشهيكل و زيبا شده.
"اسلام متين".
("سلام).
"
خواهر برادر بلافاصله شروع به دعوا مىكنند، يكى مىگفت تو حرا فقط تو وسايل من سرك مىكشى و اون يكى هم مىگفت هنوز كلاه حصيرى منو كه برداشتى نگذاشتى سر جاش. كمى بعد فوندا در رو به هم كوبيد و رفت بيرون و دوباره چند دقيقه بعد دنبال سوئيج ماشين اومد تو و شروع كرد. (إ فوندا ديگه چه خبره؟") "هى مىخواى باشه، بى حوصله". ثرسيدم: امسال كلاس چندم رو تموم كردى، اول دبيرستانه، سال قبل تو ايتاليا درس مىخونده، برام متن زيبايى به زبان ايتاليايى خوند و كفت كه اين متن خيلى معروفه. گفت كه تو تمام ايستكاهها تو استامبول هم متنهايـ رو مى مويسند، اما اين مزخرفات جز كسالتبار، خيز ديكهاى نداره. تو ايتاليا تراموا هم بوده و فوندا از تراموا و اون حركت مورچهاى بيزار بود اما نمىدونم خـرا نتونستم بگم كه من از اين موجود قديمى حسهاى خوبى مىگيرم. سـاكت شديه. ودات اومد. كليد رو تو دستش تكون مىداد و نشان داد. رفتيه بيرون و سوار ماشينى كه تو آفتاب تقريباً پخته بود شديهم. دو متر جلوتر، جلوى منزل جيلان يـياده شـديه. از خـجالت نـاشى از هـيجان دلم
مى خواست يه حيزى بكم.
(ااينجا رو خيلى تغيير دادن".
("بله).

روى سنگهايى كه روى خمنها جيده بودند راه افتاديه. يك باغبان تو

 كردم.

$$
\begin{aligned}
& \text { " (كفتين كه بازى ميكنين؟ "ورقبازی"] } \\
& \text { (》جه بازیاى؟ شما رو به متين معرفى مىكنم!") } \\
& \text { من خودم زينب رو مىشناختم. } \\
& \text { (اسلام زينب، جه خبر؟") } \\
& \text { (الى بدك نيسته. }
\end{aligned}
$$

„اايشون فخرالنساء هستند، اما اينجورى نبايد بكى، بايد بهش بكى فافا!ه، فافا دختر زيبايى نيست. دست داديه. (اينم جيلان").
دست سرد و سبك جيلان رو فشار دادم. دلم مى مواست جاست جانى ديكه رو

 بقيه بى خيال من شروع به صحبت كرده بودند.
 ودات گفت: جرا نمىشينى؟ فكر مىكنم، خيلى تو فكرم. جيلان كفت: بشين.

به جيلان نتاه كردم، زيبا بود، بله! بـاز هـمـ فكـر مـى كرددم كـه مـــوتونم
عاشقش بشم. باور كردم كه مىتونه به فكرى كه الان داشتم برسمه. جيلان جلوشو نشون داد و گفت: اينجاها يه تخته ساحلى بود. وقتى مستقيه مىرفتيم جلو، تخت ساحلى رو ديدم؛ مثل مبلمان فيلمهايى قديمى آمريكايى وقتى زن و شوهرها بعد از يه قهر طولانى مشكلاتشون رو حــل كــردن و دست در دست هـم ليـوان ويسكـى بـه دست روى اونهــا

مىنشينند.
انكار بوى ادكلن، مبلمان، و ثروت اينجا داد مىزنه و به من مىكّه كه تو اينجا خكار مىكنى. اما فكر كردم و راحت شدم. عوضش من از همهُ ايـنها
 برداشتم، بركشتم و بدون هيج مقاومتى بازش كردم و كنار اونها نشستهم. با با فكر به اينكه مىتونم عاشق بشم يا نه با تعجب بهشون نكاه كردم. فـا بافا از از مشكالات در كلاسشون تعريف مىكرد و همكلاسيش جيلان، يادآور مىشد كه اينم تعريف كن، اونم تعريف كن و من در حال خفر ونه شدن تو آفتاب اون
 حكايتهاى احمقانه تعريف كنم و براشون از اينكه سوالهاماى امتحان رو از اتاق آقاى مدير دزديدم كفتم. اما اينو مىدونستم كه بعضى از معلمها سؤالها رو به بحه يولدارا مىفروشند و كلى همم يول به جيب مىزنند؛ همين كارو بقيهُ
 كسى كه مى آد فكرته، موتور مثل يه ديو خرناس كشون نزديك مىشد. نـا ناگهان لوله اگزوزش صداى مهيبى داد و ايستاد. به زور از روش بياده شد. يه نكاه به من انداخت و كفت: جه خبر بحّهها. ودات گفت: معرفى مىكنه، متين، فكرت.
جمه كفتن: كوكاكولا بحهها جی مى خوريد.

فكرت حتى جواب هم نداد، فقط دستهاشو نزديك لبش برد و و اشارهكرد. مثل اشارماى كه وقتى سر دوراهى هستى مىكنى. نفهميدم جيلان توجه كرد
 خودشون بازى مىكنند. اكر زشت و احمق باشى، الما يه ماشين آخرين آرين سيستم داشته باشى، شك نكن كه دخترها دست از سرت بر بر نمىدارند.
 و صحبت كردند. صحبت از همه جا و همه كس، شور و نشاط جوانـى مـوج
(موسيقى گوش مىدين؟")
(تو يه مجموعه از إويس داشتى].
(هست؟ كجاست؟ اين مجموعه بهترينهايى الويس؟؟" إيسا بعد، انكار از گرماى آفتابى كه مىتابابيد و كلماتى كه رد و و بدل مى
 موسيقى فوران مىكرد. حالا ديكه احساس مىكردم من هم بايد حيزي مي بكمه.

 خستهكننده به درد مى خوره. („ارهاى خستهكنده آسانسورى؟")
كفتم بله، هم من هم جيلان، در مورد اين نوع موسيقى شروع بار به صحبت كرديه. انگار از همين الان از جيلان خوشما اومل. صحبت مى مكردم اينكه خجالت هم مىكشيدم، اما جيلان؛ همه جيز رو برات اون موقع تعريف

اينكه اين راههاى آسانسورى چقدر از مسـافتهاى نـيويورك رو شـامل

 عين حال زيباست．كفتم كه اما تا حالا به نيويورك نـرفتم و اون مـنظره رو
 تعداد V＾9 IqهV بازديدكننده داشته．

فافا گفت：اوه، مثل كاوه همه اينها رو حفظ كردى．
اينو گفت و تو هم جيلان، بهش خنديدى．من براى اينكه به شما ثابت كنم كه براى حفظ كردن لازم نيست آدم كاو باشه و فقط هوش لازمه، تمام اطلاعاتم رو در اختيارتون كذاشتم．
ودات كفت：بله يه منز عـجيب و غـريب داره ايـن بـحّه، هـمهُ مــرسه
مىدونن！
جيلان گفت：IV ضربدر PQ．
كفتم：شMA

（《1．－ $\boldsymbol{\wedge})$
جيلان كفت：از كجا معلومه درست باشه．
هيجانزده شدم．من فقط مىخنديدم．گفت：كاغذ و قلم بيارم؟ خندهُ مسخرهُ منو نتونستى تحمل كنى جيلان و دوييدى رفتى يه كـاغذ كاهى و يه خودنويس عهد عتيق برداشتى و برگشتى．《؟YTXY\％＂ ．«ヘ91）

$$
\begin{aligned}
& 《 ؟=I Y \times Y Y \# \\
& \text {.《(1)" } \\
& \text { 《؟^) } \times \text { ҮQ=» } \\
& \text {.(Eraq) } \\
& \text { «!=|Vx|q» }
\end{aligned}
$$

 «！＝99×99＂ اين از همه آسونتره：（－1هـ）． （واقعاً مثل كاو از حفظ كرده）．
من فقط مىخنديدم و به اين فكر مىكردم كه شايد اين حرفهاهى احمقانه كه مىگند همهُ عشقها از نفرت شروع مىشند درست باشه． بعد جيلان سوار موتور فكرت شد و رفت و من در افكارم غرق شدم، انگار من تو باور خودم واقعاً عاشق شدم．

8ـرجبك صبحانه را गهاده هیعكند

بيدار شدم، از جا بلند شدم، كراوات و كتم رو يوشيدم. رفتم بيرون. صبح



 جرجرش باعث آزار كسى نشه. آب خنى صبح رو به صورتم بـاشيدم، رفـتم داخل، از آشيزخونه دو تا تيكه نان بريدم، برداشتم و به سمت كاري درش رو باز كردم. دو تا تخممرغ رو از نوكش سوراخ كردم و خوردم. نونهام

رو هم خوردم.
تخهمرغهاى ديكه رو هم برداشته. در كابينت رو بستم و بـركشتم و بـا بـا تعجب ديدم كه نيلكون بيدار شده، كيفش رو برداشته و در حال رفتنه. منو كه

ديد لبخند زد.
(اصبحبهخير رجب)".
(ااين وقت صبح كجا؟")
"امعرم دريا. خند ساعت ديگـه شـلوغ مبـشه. سـريع مــرم و مـىـآم. »تخممرغها محليه؟")
كفتم: بله، احساس كناه كردم. صبحانه مى موايد؟ كفت: مى خوام و خنديد و رفت. نتاهش كردم. با دقت، مرتب و تميز، كف
 داشت. رفتم داخل، براى دم كردن حايى آب گذاشته. مادرش همم همينطور
 بود. يادش نمىآد؟ دوعانخان كارش زياد بود. دو تابستان آخر فـرستاد اينجا. بغلش متين رو داشت و كنارش همم تو، مادرت تو باغ نشست، به صورت بىروحش تمام روز آفتاب تابيد. اما صورتش مثل ماه سفيد بود. كفته بودم: آب آلبالو ميل داريد خانومكوجيك؟ كفت: تشكر مىكنم آقارجب. بذاريد اينجا. متين تو بغلش بود. مى بكذارم. دو

 به هم زدن همه رو مى خوره، تموم مىكنكه. آفرين!

 پاك كردم. آب جوش آمد و من خايى رو دم كردم. از ديروز شير هم مـونده سراغ نوزت فردا مىرم. به ذهنم قهوه رسيد، اما خودمو نكه داشـتم. فكـرمو دادم به كار.
تو افكار خودم غرقم. وقت كذشته. سفره رو كـه مـى جيدم فـاروقخان از بلهها بايين اومد. قدمهاشو سنگين بر مىداشت مثل يدربزركش كُفتم: جايى دم كردم. بنشينيد براتون صبحانه آماده كردم.

همون صندلى كه ديشب روش نشسته بود و مشروب مىخورد رو بيرون
كشيد.
گفتم: شير هم مى خوايد؟ شير يرخرب خوبى داريهم. كفت: باشه بيار، براى معدم خوبه.
 مىشه تو معدش يه سوراخ بزرگ درست كنه. خانم بزرگ گُفته بـود: آنـقدر
 جلوشرو نگاه مىكنه؟ فكرى كرد و بعد گفت: وقتى مغزم كـار نكـنـه، بـميرم بهتره، مادر! من بدون فكر كردن نمىتونم زندكى كنم و خانومبزر
 حرف همديكه گوش بكنن. بعد از اون دوعانخان اون نامهها رو نوشت و از دنيا رفت. مثل بدرش از دهانش خـون مـى آمد. مـعلوم بـود كـه از مـعدشه. خانومبزرگ فقط اشكى مىريخت. منو صدا مىكرد، انكار از دست من كارى بر مىآد، قبل از مرگ بيرهن خونىش رو در آوردم، يه بلوز اتو كشيده و تـميز بوشاندم، اما فوت كرد. داريم ممريم سر خاك. شير رو گرم كردم و داخل ليوان ريختم. معده تاريكه، عالم ناشناختهايه كه
 احساس خفكى مىكنم. اما معدهُ من انكار سر جاى خـودش نـيست. هـون خودم رو مىشناسه. مثل اونها نيستم. من فراموش كردن رو همم بلدم. نكاه
به شير كردم.

نيلكون بركشت، چه سريع! موهاش خيسه، زيباست. كَفتم: صبحانتون رو بدم.

نيلگون گفت: مادربزرگ براى صبحانه نمى آن بايين؟ كُفتم: مى آد. (اصبحها و شبها مىآد پايين). ((بعدازظهر چرا نمىآد؟)"
كفتم: از سر و صداى بلاز خوشش نمىآد، بعدازظهرها سينىش رو من
مى برم بالا.
نيلكون كفت: منتظر مادربزرك بمونيم؟
كفتم: حتماً خيلى وقته بيدار شده و به ساعتم نكاه كردم: هشت و نيهر. نيلكون كفت: آهان رجب، من از مغازه روزنامه رو كرفته. از اين به بع بعد من صبحها مىرم مىكيرم. حالا تا اينجا هستم خودم مىگيرم. كفتم: هر جور ميل شماست، من داشتم مىرفتم.
فاروقخان بىمقدمه كفت: خب مىيّيرى روزنامه رو كه جیى بشه مثلاًّ
 بودن، اينارو مىبينى كه جى بشه؟" رفتم داخل. به سمت بالا رفتم. اين عجله براى جيه، خی مى نمىدونى رجب! مرى! فكر مىكنه، مىترسم، خون آدم نكران مىشه، صلاحالدينخان كفته بود همهُ دانشمندان تو دردسرند.
فهميدى رجب؟ رسيدم بالا و به در ضربه زدم. كفت: كيه؟ كفتم: منم خانومبزرك، رفتم داخل. كمدش رو باز كرده بود و انگار دنبال حيزى مىگشت. درش رو بست. كفت: خيه؟ چرا داد و بيداد مىكنند يايين.
("وابراى صبحانه منتظر شمانه داد بيداد مىكند؟".

بوى كمد قديمى فضاى اتاق رو پر كرد. بو مىكشيدم، به ياد مىآوردم.

$$
\begin{aligned}
& \text { گفته: بله؟ نه شوخى مىكنند. } \\
& \text { ("سر صبح، سر ميز؟") }
\end{aligned}
$$

(ااگر نگران اين هستيد خانومبزرگ، بگم بـهشان كـه سـاكتتر بـاشند. فاروقخان مشروب نمىخوره؛ اين ساعت كه وقت خوردن نيست॥. كفت: ازشون دفاع نكن. به منم دروغ نگو! من بلافاصله مىفهمه. گفته: دروغ نمىگم. براى صبحانه منتظر شما هستند. به در باز كمد نگاه

كرد.
("ببرمتون چايين).
.《"
»"تو تختخواب مىخوريد؟ بيارم سينى رو؟"《 كفت: بيار. به اونها هم بكو حاضر باشند. ((حاضرند).
(لدر رو ببنده).
بسته، از چلهها پايين آمدم. انگّار توى اون كمد لباسى هست كه هيج وقت
 كه بايد بيوشه باز هم همون vالتوى عجيبه. وارد آشيزخونه شدم. نان گذاشته و بردم.
فاروقخان به نيلكُون مىگّفت: بخون امروز خند تا راستى و حندتا چییى رو

خانة سكوت
هاروقخان كفت: خب اينكار چه نتيجهاى مىتونه داشته باشه. نيلكون انگار اصلأ صداى برادرش رو نشنيده باشه، بيشتر تو زوزنامه فرو

فاروقخان كفت: ديكه اين كارا معنا و مفهومى هم نداره.
كفته: خانومبزرگى براى صبحانه بايين نمى آن. صبحانه شما رو مىدم.
"جرا نمىآد بايين؟")
گفتم: نمىدونم توى كمدش رو مىگرده.
"باشه سِ مال ما رو بيار".
كفتم، نيلكونخانوم با اون مايوى خيس هـمينطورى نشسـتين، سـرما مى موريد، بريد لباساتون رو عوض كنيد، بعد بياييد روزنامهتون رو بخخونيد. فاروقخان گفت: نتاه كن حتى صداى تو رو همم نشنيد. اونقلر جوونه كه
 لبخندى به من زد و بلند شد. من هم رفتم به آشيزخـونه. بـاور روز رونـامهاهـا؟ نانها رو بريدم. سينى خانومبزرى رو آماده كردم. خانومبزرگى گاهیى به خاطر
 ببينه جوونى تير خـورده يـا نـه، بـلكه بـراى ايـنكه بـبينه آدمـى، پـيرى تـا تـو رختخوابش مرده يا نه. سينى رو مى برم. كاهى وقتا اسها و و فاميل مردها
 كنارش هستم فاميلى ها رو مسخره مىكنه. مى مفت: اينا اسمهایى من درآورديه، جهنمى ها، يعنى حه اين اين فاميلى؟ فكر

 داخل. خانومبزرگ هنوز تو كمد جستجو مىكرد.

# ("صبحانتون رو آوردم خانومبزرگی). <br> (״بكذار اونجاها). 

كفتم. همين الان بخورين. شيرتون سرد نشه.
كفت: باشه، باشه! جشمش به سينى نيست، به كمدشه

 سينى كذاشت و برد.
كفتم: معذرت مى خوام دير كردم.
فاروقخان كفت: متين براى صبحانه نمى آد؟



جاى دم كردم، متين بلافاصله بايِن آمد، نشسته بود. كفتم: صبحانتون رو الان مى آرم. فاروقخان كفت: ديشب ساعت چند آمدى؟ متين كفت: يادم نمىآد! تنش فقط يك تىشرت و شلوارك بود. فاروق كفت: تو ماشين بنزين كذاشتى بمونه.
 رفتم تا هايع رو بيارم. دوباره نان كذاشتم كه تست بشه. جاييش رو بردم. كفتم: متينخان شير هم مى خوايد؟
متين كفت: دوستات حالت رو يرسيدن. قديما با اون دخترا دورا دوست صميمى بودى. آب از همر جدا نمى خوردين. حالا جند تا كتاب مى خونى اونا رو تحقير
(اتحقير نمىكنم. فقط دلم نمى

## من گفتم: متينخان شير هم مىخوريد؟

 ("ديدى؟ خيلى سياسى شدى، خيلى ايدنولوزىیرست).نيلگون گفت: تو معناى ايدئولوزى رو مىدونى؟ متين گفت: مىشه ندونه. همحیين خواهرى دارم كه مغزش تازه شستشو داده شده، هر روز دارم مىبينم اين ايدئولوزى مسخره رو. ((احمق)؛
(اشير هم مىخوايد متينآقاه).
(ابِحָهها نكنيد"، صداى فاروقخان بلند مىشد. متين گفت: شير نمىخوام.
دويدم طرف آشیزخونه، نانها رو حرخوندم. مغزش رو شستشو دادن. تمام اون كثافتهاى داخل مغزش، اون باورهاى تو خالى تا از ذهنش باك نشن، آرامش نخواهيم داشت. صلاحالدينخان مىگّفت: فاطيما من به خاطر اينه كه سالهاست دارم مىنويسه. به خاطر اين.
يه ليوان شير براى خودم ريختم و خوردم. نانها كه تست شد مىبرم. فاروقخان مىگفت: مادربزرى كه سر خاك دعا و فاتحه خوند، شما هم

نيلگون گفت: دعاهايى كه خاله يادم داده فراموش كردم. متين گفت: حه زود فراموش كردى. فاروقخان گفت: عزيزم منم فراموش كردم. يعنى دستهاتون رو مثل اون باز كنيد كه ناراحت نشه. منظورم همين بود.
متين گفت: نگران نباش، باز مىكنم. من به اين حيزا اهميت نمىدم. فاروق گفت: تو هم باز كن، باشه نيلكون. يه جيزى هم بنداز روى روى سرت. نيلگون گفت: باشه!

متين گفت: اين مسئله با باورهاى ايدئولوريك تو ناجور در نياد يه وقت؟ من رفته، رفتهم بالا. در اتاق خانومبزرگ رو زدم. رفته داخل. صبحانهاش

رو خورده و دوباره رفته سر كمد.
كفت: حيه؟ چی مىخواى؟
("يه ليوان ديگّه شير مىخوايد؟")
"نمىخوام".
داشتم سينى رو مىبردم كه ناگهان در كمد رو بست و فرياد زد.
(>نزديك نشو)؛!
كفته: به كمدتون نزديك نـمىشم خـانومبزرگى، بـبينيد فقطط سـينى رو

> " "هىبرم. "

كفت: من هنوز انتخاب نكردم و انگار خجالت كشيد و دوبـاره رفت سـر
كمدش.
گفتم: عجله كنيد خانومبزرگ. به گرما مىخوريم ها. ("باشه، باشه. در و ببنده).
رفتم به آشيزخونه. براى شستن ظرفها كذاشتم آب داغ بشه. باقى مونده
شيرم رو مىخورم و صبر مىكنم تا آب جوش بياد؛ به قبرستون فكر كردم. هيجان زده شدم، يه جور عجيب شدم؛ وسايلى كه لباس به تي تن دارنده به همه چیيز فكر كردم. آدم يك وقتهايى دلش مىخواد تو قبرستان گريه كنه. رفته. متينخان خايى خواست، بردم. فاروق همونطور كه سيكار مىكشه به باغ نگاه مىكنه. ساكت بودند. رفته داخل. شستن ظرفهها رو تمام كردم. به اتاق كه برگشتم متينخان لباس يوشيده و آماده بود. منم برگششته يششبندم رو

در اوردم، به كراوات و كتم, نگاه كردم، موهام رو شانه كردم، تو آيينه به خودم
لبخند زدم و رفتم بيرون.
كفتند: حاضريه.
رفتم بالا. بالاخره خانومبزرگ آماده شد. دوباره هـمون پـالتوى مشكـى وحشتناك تنش بود. به خاطر كوتاه شدن هر سالهُ قد خانومبزرگ، اون دامن


رو مىجسبوند.
كفتم: تو اين گرما با اين لباسا عرق مىكنيد.
كفت: همه حاضرن؟
("حاضرن").
به اتاق نكاهكرد، دنبال چيزى كشت. متوجه بسته بودن در كمد شد. دوباره
تو اتاق دنبال حيزى گشت و گفت: زودباش بيا منو ببر پايين.
از اتاق بيرون آمديم. ديد كه در رو بستم اما خوشمه يكبار ديكر حفت در در دي رو محكم كشيد. كنار یلهها كه رسيد به نردهها نه به من ام تكا تكيه كرد. آر آروم آروم

پايين آمديه. بحهها آمدند و خانومبزرگ رو سوار ماشين كرديهم. گفت: درها رو خوب بستى؟
 خيال خانومبزرگ راحت بشه. خدا رو شكر بالاخره سوار ماشين شد.

## V_مادريزركَ سر هزلر گريه هـعكند

خداى من، چقدر عجيب، ماشين راه افتاد ناگهان ياد كودكىهام كه سوار درشكه مىشديمّ افتادم. من اون وقتها بها به هيجان مى آمدم، اما بعد با به شما
 فاطيما، جونكه از ينجر ههاى مالشينى كه از جلوى درهي میرفت بيرون رو نگاه مىكردم و رجب تو خونهست، حالا فكر مى مكردم الانه كه تنها بمونه، ماشين ايستاد و صبر كرديم و كمى بعد كوتوله هم آمد آمد. از در آن طرف سوار شد. ("درها رو محكم بستى، درسته رجب؟") به راه كه افتاديه، ("بله فاروقخان").
من محكم به صندليم جسبيده بودم.
(امادربزرك شنيدين، مكه نه، رجب درها رو محكم بسـته، دوبـاره مثل بارسال شروع نكنيد بكيد در بازموندهها...... شروع كردم به فكر كردن در مورد اونها و البته يادم اومد كه كفتند درها

بسته است.
صلاحالدين هم هميشه فراموشكار بود.
جلوى در تابلوى چوبى چسبانده بود و ساعت كار مطب رو روى اون نوشته بود، از فقيرها يول نمىگرفت و مىگّفت فاطيما من از اونا يول نمىگيرم، دلم مى مواد با دولت تماس داشته باشه، خوب هنوز مريض آنجَنانى نداريه، شهر بزرگى نيست. اينجا كنار دريا هستيم، بهجز جندتا دهاتى بينوا، آدمـى ايـنجا

 نكن فاطيما، اون حه وضعيته، همه با همين وضعيت بحرانى در هم مىلولند جايى كه تو دوست داشتى صلاحالدين، اگه خواستهُ تو اين بود، موفق شدى،

اين شلوغى.
》 نــه، اصــلا نكـاه نـمىكنهر، امـان از دست ايـن نـوههاى سـبكـسر تـو، صلاحالدين. ("مىخواى يه كم مسير رو دورتر كنم يه خورده بگردونمتون مادربزرگ). اينها زن بىگناه تو رو هم مثل خودت مىبينن، بله، چيكار كنن بحچههاى بيحاره. اينجورى تربيت شدن، خون صلاحالديـن، تـو يسـرت رو هــم مـثل خودت بار آورده بودى، دوعان هم توجهى به بحهdها نكرد، مىگفتى: مادر حالا ديكه خالهشون از بحجهها مراقبت مىكنه، من حوصله نــارم، خـالهشون كـه سريرستى اونارو به عهله بكيره وضعشون اين مــشه. فكـر مـىكنند مـادر بزرگشون كه داره مىره قبرستون، نگُران آدماى تو خيابونه، فكر نكنين، نگاه كنين من مىبينم، سرم كه سنگين مىشه كيفه رو باز مىكنه، بوى بيرى رو كه از داخلش مىزنه بيرون، به مشام مىكشه. با دستهاى خشكم از تو كيفم

كه مثل يه تمساح مىمونه، دستمال كوچيكمْ رو بيرون مى آرم و به جشماى خشكم مىششه، جون جشمام ير شده از افكار اونها. (االان حه مسئلهاى براى گريه كردن وجود داره مادربزرى، گريه نكنيده.
 آفتابى|ى شما از دنيا رفتيد رو نمىتونم تحمل كنم. دستمال رو يهكم ديكه روى حشمام كشيدم، بيحاره من، باشه، بسه ديكه فاطيما، تـمام عـمرت تـو مصيبتها كذشت، من تحمل كردنش رو هم بلدم. فعلاً كذشت، جيزى نيست نتاه كنيد سرم رو بلند كردم، تماشا مىكنم، آيارتمانها، ديـوارهـارها، نـوشتههاها، دفترها، داميزشكىها، ويترينها و رنگـهاه، اما بالافاصله شروع به ايراد گرفتن مىكنم. خداى من جه افتضاحى، نگاه نكن فاطيما.
 تو افكار و غصههاى خودم غرقم و حرفهایى شما رو نمىشنوم كه بخوام
 كجاست كه بخوام براتون ازش تعريف كنم؛ هيج كس نبود و اون سالهايى اول يعنى همون موقعى كه شيطان هنوز يدربزركتون رو تسخير نكرده بود، سر شب مىگفت بيا فاطيما بريم با هم هواخورى؛ عذر مى اخوام، اينجاها حبس
 وقتى ندارم، دلم نمى

 هستيه، ما هم مثل دوران رنسانس، تو وضعيتى هستيه كه فكر مىكنه بايد يه بيداريه علمى اتفاق بيفته، وظيفهُ خيلى بزركى روبهرومه و براى اينكا


الین تنهايىها و ساعتهاى بيكارى نبود، بها اين همه افكار نمىرسيدم و اين
 سياهى همون وضعيت يا به ظهور كذاشت. اما ما دو نفرى داريم گردش مى مكنيمه. (مارل برو، مارل بروه".
سرم رو بلند كردم و نگاه كردم، تـرسيدم، انتـار دسـتش رو مـى مواسوت بكذاره تو ماشين، بجه كوجيك زير ماشين له مىشیى، خدا رو شكر، وارد باغها

## „داداش خيلى گرم نيست؟"

كذشت، اون سالهاى اول كه با صلاحالدين مىكذرونديمه و تك و توك دهاتىهاى بيحِاره به عنوان مريض مىآمدن بيشش. سالام زمان هنوز نمىترسيدند. آقاى دكتر، همسرم حالش خيلى هيان بده، مىأييد، خدا از

شما راضى باشه.
 وقتى به يول احتياج داشت، نمىآمدن، اون وقت انگشترها و الماسهانى منار من به دادمون مىرسيد.
(مادربزركىجان خوبيد، اينطور نيست؟")

آدمو راحت نمىكذلارند اينا با اين سوال
 خوب باشه.
(اببين مادربزرى، از جلوى منزل اسماعيل اينا رد مىشم، اينجاست)،.
 لنك مىزنه، اما من نكاه نمىكنم.
((رجب، اسماعيل خطوره؟")
(اخوبه، بليط بخختأزمايى مىفروشه...巛.)
گوش مىكنم، نه گوش نمىدى تو فاطيما.
"
فقط برای نجات خودم، شوهرم و پسرم از گناه. (امثل قديم فاروقخان، مىلنگهه). كسى كه مىدونه من گناهكارم، مىرم ييش اونا.
("حسن چطوره؟)
(ادرسهاش خوب نيست، انگليسى و رياضى رو افتاده، كارى هم نداره).. فاطيما فكرشم نكن، تو امروز براى فكر كردن به اين مـهملات اومـدى اينجا؟ اما هنوز كه نرسيديم، من گريهام مىگيره، موفق شدم دستمالم رو به خشمام بكشم، دقيقاً تو همين امروزى كـه سـختـترين و غـمكينترين روز زندگى منه، اينها انكار براى لذت بردن از هوا و آب بيرون اوملن. قـديمها براى گردش فقط بـا درشكـهُ يكـاسـبه، بـا صـلاحالديـن بـيرون مـى آمديه. مىگفت: چه خوب كارى كرديه فاطيما، خيلى وقته به خاطر كارهام براى يه همحين گردشى وقت گير نمىآوردم. كاش يه شـيشه شـراب هــم بـا خـودم مىآوردم، نگاه كن، دريا از اينجا جقدر زيبا به نظر مىآد، ارويايىها به اين كار مىگْند ييكنيك، همه جيز رو ساده مىگيرند، فاطيما، انشاءالله ما هم يه روز همينطور مىشيم، به پسرامون شايد نرسه، اما نـوههامون خـرا خـوشبخت خواهند شد.

> (ارسيديهم مادربزرگ، رسيديه، نگاه كنيده).

وقتى كه دانش نوين همه جا رو فرا بكيره، نوههاى ما هم همين جا كـه ديگه اون وقت فرقى با اروچا نخواهد داشت، راحت زندگى مىكنند، تو مملكت

خودمون شاد زندكى مىكنند، نوههام سر مزار من مىآن. صلاحالدين، ماشين كه خاموش شده قلبم ايستاد. جقدر اينجا ساكته. يه سكوت مطلق، سرسرهها صدا مىكنند. ("ياييد مادربزرى، دستون رو بدين به من".
 خدا نصيب نكنه، اكه بيفتم بلافاصله مىميرم، شايد اينا خوشحا (آهان، بازومو بكيرين، تكيه بدين مادربزرى،).
شايد هم ناراحت بشن، توبه، حالا جرا من اين طورى فيرّ فكر ميكنمّ. رفتم

 ترسهاى دنيا مىريزه به قلبم وقتى اين سنـ قبرها ورا رو نگاه مىكنم. (حالتون خوبه مادربزرگى). كرم، ساكت و يه روز من هم تو اين شرايط و تو بیى بسى اينجا خواهم بود. (كجا بود؟")
مىرم اين داخل، الان بهش فكر نكن فاطيما. ٪از اين طرف بريم فاروقخانی"!


 خوابيده.
(إينجاس". مزارشونه.
(„رسيديمْ مادربزرگ، اينجاست).

وقتى ديدم، آه قلبه، الان گريه مىكنم، اينجاييد، بيجِارهها، شما هم از تو دست و بام برويد بيرون، منو با اونها تنها بكخذاريده با با دستمالمه حشمهامهامو باك

 اينجا شما رو محاكمه كنم. الان كريهام مىكيره، بينىام رو باك باك مىكنمه يك





 صلاحالاين، خيلى دعا مى خونه، فكر مىكنى با اين كار كسى رو مى متونى كول
 فكر كردن به اين چيزا نه، كه براى تو اومدم، بالاى سنى مكان تنها و ترك شده، هيج به فكر تو تو مىرسيد، كه يه ريه روز بيام اينجا و روى يه سنگ قبر بخونه. دكتر صلاحالدين داروين اوغلو

MMI_IGFY
رحمت خدا بر او
خوندم صلاحالاين، جه فرقى مى
 نمى خوام فكر كنم، اما اين تقصير منه، من جند دفعه بهش كِ كفتم أخه توبه صلاحالاين، اما تو مكه منو مسخره نكردى؟ زن نادون، زن احمق، مثل همه

مغز تو رو همم شستشو دادن. نه خدا هست، نه آخرتى، دنياى ديكر رو براى


 گوش مىكنى فاطيما، تو به اينا فكر نكن، من دلم مى اخواد به اون روزهایى


 اتاق بغلى ناراحت مىشهم كه به فكرت افكار بد خطور نكنه، فاطيما، بله، بله شايد همم همه جيز به خاطر اونها اتفا اينجا مريض زيادى نداشت. آخه كسى نمىتونست بياد مطب، اما به هر حال، بود وقتهايى كه كسى مريض بشه. هواى تميزى داشت اينجا، كسى اگر مريض مىشد هم نمىفهميد. خندتا خانه بود، جند تا دهاتى احمق، اما با باتمام اين اوصاف، اسمت شنيده شده بود و مريضها از كجاها كه نمى آمدند، حتى از ازميت هم مى آمدند، بيشتر از همه از قبضه مى آمدند. شروع به هول در درآوردن كرده بود كه اين دفعه مريضها رو اذيت مىكرد. خــاى مــن از اتـاق بـغلى

 حرا تا حالا نياوردينش، دريا طوفانى بود، نديدين آقاى دكترى
 توام مثل اين دهاتىهاى نادون حرت و يرت نكــو. بـحّه ه ه روزه تب داره و و
 به راه بيارم اما هنوز نتونستم توسر زن خودم دو تاكلمه فرو كنه، جقدر احمقى،

حداقل نادانى خودت رو بفهم و حرف منو گوش كن. اما صلاحالدين تو اين حند تا مريض رو همم از دست مىدیى، وقتى اينو


 شوهرشى داهاتى نادون، حداقل تو بكّو، باز نمىكنه، باشه، معاينه نمىكنم، گم شيد. من مسخره́ دست شما نيستم كه اين باورهاى احمقانتون را تحمل كنم.
 نيست. گم شيد، همهٌ شما رو با دروغى به اسمم خدا گول زدن، توبه. حداقل دهنش رو مىديدى صلاحالدين، حداقل باهاشون اينطور صحبت نكن، نه، من از كسى نمىترسه، اما ببين حالا يشت سرم جیها دكتر بى خداييه اين، نرين، ايـن يـارو خـودشيطانه، نـديدى روى فــرش اون

 مجبور نباشه كدوم آدمى جونش رو دست اين بىايمان مىده، خدا به دور، اين آدم، انسان سالم رو مريض مىكنه، از زنديشي جن و و روح ير مىزنه جند وند وقت ييش به مريض بينوايى كه از كجاها آمده بود، كفته بود، تو شبيه آدم عاقلى هستى، اينطور كه متوجه شدم؛ اين نوشتهها رو بكير و تو قهوهانخانه رون روستا

 كنه. اگر براى هر روستا يه آدم عاقل مثل تورو بفرستم و اون آدم شبى يك ساعت تو قهوهخانه رسالهُ منو بخونه، اين ملت نجات يِيدا مىكنند. اما اول، بايد رسالهام رو تمام كنه، لعنت بهش، يول همر نداريـم. ديكـه از هـيج كس

ترسى نداره. جندتا مريض ناميد كه از در باغ هنوز تو نيومده هشيمان مى شند،



 منو خورد مىكنه. تو ناميدى غرق بودم، آدم كردن اين حيو ايوانها آنـا آنقدر قلرت
 جند ررجه مىشود؟ البته كه مىدونستم تا حالا اين بدبخت تو تو تو عمرش اسم








 نمىكنه، وقتى به وضعيتت داخل قبر فكر مىكنهم، مىترسم و... (حالت خوبه مادربزرگ؟")
سرم ناكهان كـيج رفت، فكـر كـردم الان مـى افتتمه امـا نـاراحت نـباش صلاحالدين، من حتى اكه توام نخواى، براى آخرين بار،
 براى روحت فاتحه مى خونم، ساكت شين، ساكت شدن و صداى ماشينى

رو كه عبور مىكرد مىشنوم و بعد صداى سرسرهها و تمام شد، آمين، هميشه در اصل تو، تو ذهنم هستى يسرم، اما كفتمه اول به بابات يو يه كمه فكر كنمه، آه بسر بيحِاره، بیعقل و بدشانس من. وزير دوعان داروين اغلو

1910_1997
رحمت خدا بر او











 بودن رو استفاده كرديه. الماسها، جواهراتى كه براتى فرستادن تو به بهترين ملرسهها قايممردم.
 دنبالت، براى اينكه اون نوشتههاهى منفورش رو همئه ممگرفت. من هم تنها، تو شبهاى سرد زمستان مى مكفتم حداقل بسرم تـو

ملرسههاى فرانسوى درس بخونه، يه روز نگاه كردم، ديدم، تـو فـقط بـراى
 تو اگر بخواى، رئيس جممور هم مىشى. اما حيف تـو نـيست، (امـادر ايـن مملكت فقط با سياسته كه درست مىشهها.. حالا درست كردن اين مـملكت فقط به دست تو مونده بسر بىعقل من. اون روزهاى تعطيل كه مـيآمدى آمى
 بايين رفتن رو هم يادگرفته بود، نگاه كن تو اين سن سيكار هم میكشى، جرا



 استامبول بفروش و خوش بكخرون، نكفتمه من؟ بعد اون دختر رنتـبريده اومد


 تحمل ندارم. همش نفرتانگيزه، زشته مادر، الى يسر بدبخت منت من، تو جرا مثر مثل




 مردم بدبخت روستايع و فقرا همين كار رو مىكتند. اينجورى اذيت مىيكنند.


مىآم اينجا مستقر مىشه. تو رو خدا مادر، دخالت نكن، من سالهاست دارم بهش فكر مىكنم. "زودباش مادربزرگ، ديگه خيلى گرم شد....") .
مى موام بشينم با خودم فقط حقايق رو بنويسم، نه، اجازه نمىدمر. ("يه كم ديكه صبر كنين متينخان...")
 غذا نيار، آدم كنده بره خودش خرجشو در بياره. مادر تو رو خدا تو اين سن جلوى همه، اين كارو نكن. (》حداقل يه نفر روى اين سنگ قبرها رو تميز كنهـه".
 منم كثافت حيوونها رو مى بينم. همه جيز اينطورى بايد مىيود؟ اما من اون موقع بهش كفته بودم، كفتم مشروب مى خورى، ساكت شدى يسرم. خرا؟ هنوز جوانى، يه بار ديكه ازدواج ممكنى، مى مواى جيكار كنى از صبح تا شب اينجا اين جاى بى مس و كار.



 ممديدى زندكى حقيرونمو يسرم، با تكيه به يه دستمال فقط مىتونم اشك بريزم.
(ابسه مادربزرك، بسه گريه نكنيد ديكه، باز هم مى آييمه."
 مرحومم, تنها بكذارين، من مى موام بـا اونهـا تـنـها بـاشم، كـنار مـزارشـون



 ناراحت كردن ما قد علم مىكنه و ما رو نگاه مى كنه، باشه فقط يه يه بار ديكهـ، (اماربزركى ببين خيلى حالتون بده، بسه ديكهه".





(به من تكيه بدين مادربزركى].
 كل داروين اغلو

19rr_1954
رحمت خدا بر او







مى مورى، يكى دو لقمه، مى گفتم: دخترم يه قاشق ديكه بريزم. جشمات ير از نالميدى بود. يه عروس رنگى يريده كه از غذا مىترسيده تو جه گناهى دارى كه
 ديكران اشك بريزن، براى كارهاى ديكران غصه بخورن و دست آخر هم با مرى دست و پنجه نرم كنن، بيحِارها. ببين من دارم مىرم خون زير بازوم رو
("خوبيد ماربزرگ؟؟") و خدا رو شكر كه بر مىگرديهر خانه.

## ^^حسن دور و لطرافـ رامیگّردد

داشتن مىرفتن كه مادربزركشون خواست تا دوباره دعا بخونه و به همراه
 ملافه بيرون آورد تا عرقش رو خشك كنه. عمو رجب دست خـانومبيزرى رو رو كرفته بود و متين هم دستاشو تو جيب جشت شورد شوار جين فرو كرده بود. انگار كه
 زود تمام كردن و مادربزرى رو از بازوهاش كريرفتي
 ديو حاق يه طرف و اون كوتوله كـه عـموم بـود، طـرف ديكـرش مـيرارفتند، مادربزركشون مثل يه ملافهُ سياه وسط بود، با اون شلوار عـجيب و وـرئريب مشكى و لباسهاش، انكار همه براش كشاد بودند. نخنديدم، شايد جون


 بعد شما سوار ماشين شدين و بعداز رفتنتون من هم بیى بصدا از يشت ديوار





 حالتى اونطورى بهم دست داد. بعد از قبرستان بيرون آمدم و و رفته. بر مى مكردم سر درس رياضى كه روى ميز ولش كردم. جون يك ساعت يسش من يشت
 مادربزرگتون با شما بود، متوجه شدم كه به كجا ميرين، متوجه شدم كـر كه بـه
 وجه تو سرم نمىرفت، بيشتر ازم دور شد. بعد كُفتم بهتره حداقي شما و ببينم جيكار مىكنيد. وقتى ببينم تو قبرستان جكـار مـىكنيد، خـيالم
 ناراحت نكنه، از ينجره بيرون آمدم، دوان دوان آمدم اينجا، شما رو ديـدم ور ور حالا به رياضى نيمه كارم برگششته.



 جلوتر كيلاس مىفروشه. اون هم انكار منو نمى وبينه. براى اينكه من كسى
 ليره رو ه كيلو، يه جا بخرم. براى ديدن من سرش رو هم بلند نمىكنه. بله،

تنهاكسى كه به جز يول به خيز ديكَاى هم فكر مىكنه، فقط من هسته. اما وقتى كاميون آشغال خليل رو ديدم، خوشحال شدم. دارند مىرند پايين، دست تكان دادم. ايستاد، سوار شدم. گفت: بابات حيكار مىكنه؟
گفته: خيكار مىكنه، بختآزمايى!
" (\$جاها مىره؟"
(اصبحها ميره اطراف ايستگاه قطار).
《"
(امن هنوز درس مىخونه. اين كاميون خقدر كار مىكنه؟") كفت: •^ تا، تو اينجا چه كار مىكنى؟
گفته: فكرم مشغوله، يه كم اومدم بيرون. (ا'گه فكر تو، تو اين سن مشغوله«).
خنديد. نزديك منزل ما خواست ترمز كنه.

("جه خبره اونجاه).
("يه دوستى دارم، نمىشناسى)"!
 بركرده بر مىگردم. به محله كه وارد شٌديه از كاميون خياده شدم
 شدت كرما در عرق غرق شدم. يه كم نشستم و به دريا نگاه كردم. يه مو موتو سرعت آمد، يه دختر رو پياده كرد و رفت. وقتى به اون دختر نتاه كرديه فكر مىكردم نيلكون، خند ساعت يش ديدم خطور دستها تو به طرف خدا دراز كرده بودى، عجيب بود، انگار داشتى با خدا حـرف مــىزدنى. تـو كـتاب

خانة سكوت
نوشته، فرشتهها وجود دارند، فكر كردم: شيطان هم وجود داره، حيزهاى ديكه هم همين طور. انگار براى اينكه دلم مى خواست بترسم به ايـن خـيزيزا فكـر كردم؛ بترسم، بلرزم، احساس گناه كنه و دوان دوان به خونه برانه برگردم، بشينم سر



 وقتهايم دلم مى خواد كار ناشايستى انجام بدم، خـجالت مـى اذيتشون كنم كه وجود منو هم حس كنند. اينطورى حقشون رو كف دستشون

 مىشدند. خجالت كشيدم، كاملأ غرق در افكارم شدم. براى فراموش كردن خجالت

 "جيكار مىكنى تو اينجا؟")

كفتم: ممنوعه؟
(اكه مى خواى برى تو، برو اونجا بليط بكير، البته اكه يول و مايو دارى).
كفتم: باشه، احتياجى نيست، دارم مىرم. آنقدر نفرتانكيز هستين كه، يه وقتايى من خودم رو تكى و تـنـها حس الـي




نمىترسم؛ خوب هم مىفهمم كـه چـيكار بـايد كـرد. ديشب بـا بـجهها تـو قهوهخونه به ياد اين افتادم كه يشت سر هم بـمه مى كِفتن خنت، و نـاراحت شدم. باشه. اون كارايى كه مىكنند من هم تنهايى مىتونم ائم انجام بدم. آقايون تنهايى هم مى تونم تو اون راه قدم بردارم، خون مىدونم خونم خودم رو باور كردم و

اعتمادكردم.
يياده به سمت خونهُ شما قدم زدم، نيلگون، متوجه نشدم تازه وقتى اون ديوار قديمى رو ديدم متوجه شدم. در باغتون بسته بود. رفته، وسطاى راها كنار
 مــى خواست بــونم تـو اون داخـل دارى خـيكار مـىكنى. شـايد دارى غـــا
 هستى، يه جوب برداشتم و كنار آسفالت عكس تو رو خيلى محو كشيدم. وقتى خوابى، حتما صورتت زيباتر مىشه. وقتى به اون صورت نگاه مىكنمه، كناه، كينه و حسن ترحم رو فراموش مىكنم و به اين فكر مىكنم كه كناه من جيه، من يكى از اونها نيستم، من مثل تو هسته، باور مىكنم. فكر كردم يوريو وارد باغ بشهم طورى كه اون كوتوله منو نبينه، بيام وسط درختها و و و از از ديوارها بالا برم و مثل يه گربه از بنجرهُ باز به اتاقت بيام و صورتت رو بنوسم. تو كو كـى هستى؟ منو نشناختى؟ قـايمموشكـبازى مـىكرديم، دوستـت دارم، از تـمام مردهاى متشخصى كه مىشناسى بيشتر دوستت دارم! ناكهان عصبانى شدم. عكسى رو كه روى آسفالت كشيده بودم داغون كردم و داشتم بلند مىشدم كه ديلم نيلكون از خونه خارج شده و به سمت در باغ

مى آد. اينا همه جيز رو اشتباه برداشت مىكنند، همه جيز رو بد تفسير مىكنند. بلافاصله كمى دور شدم، یشتم رو به در كردم. بعد از شنيدن صدا بركشته؛ از در

باغ خارج شدى و دارى مىرى. كجا؟ كنجكاو شدم. اومدم دنبالت وقــتـى راه مىرى، قدمهايیى منحصر بهفردى كه مخصوص خودته رو دارى: مثل يه مرد. كاش مىتونستم بدوم و شونdهات رو بكيرم. مـنو نشـناختى نـيلگون. مـن، حسنام، بحه كه بوديهم تو باغ شما، متين هم بود، بازى مىكرديه، بعد ماهى مىگرفتيه. به آخر كه رسيده برنگشت. دارى مىرى چلاز؟؟ تو هم مـىخواى برى ميان اون آدمها؟ عصبانى شدم، اما هنوز دنبالت مىآم. بـا اون بـاهاى چوبى تند همر راه مىره. اين عجله براى چيه؟ نكنه كسى هست كه منتظرته؟ نزديك پلاز ايستاد. خرخيد و به سمت تیه رفت. مىتونم حدس بزنم كى منتظرته حالا. شايد مىخواى سوار ماشين اون بشى. شايد هم مـوتور آبـى داره. واسه اينكه كنجكاوم بدونم كيه، دنبالت افتادم، خون مىدونم با بقيه فرق دارى. ناگهان به داخل بقالى رفت، غيب شد. جلوى بقالى، اما كمى دورتر منتظر شدم. من از نوكر پولدارها بودن خوشهم نمىآد. كمى بعد نيلگون اومد بيرون و از راهى كه اومده بود برگشت و به سمت من اومد. ناگهان یشته رو كردم و وانمود كردم كه بند كفشهامو مىبندم. با هاكتى توى دستش نزديك شد. نزديك شد و نگاهى به من انداخت، خجالت كشيدم.

كفتم: سلام و بلند شدم.
كفت: سلام حسن، خطورى؟ كمى سكوت كرد. ديروز موقع آملن تو راه ديدمت. برادرم تو رو شناخت. بزرگ شدى. خيلى تغيير كردى، خيكارا مىكنى؟ كمى ساكت شد. هنوز اون بالاييد، عموت گـفت بـلـرت هـم تـو كـار بـليط بختأزماييه. باز هم سكوت كرد، إ تو حيكار مىكنى، بگو ببينه، رفتى كلاس

گفتم: من؟ من امسال منتظرم. بالاخره تونستم حيزى بگم. ("منتظر جی؟")
"(تو به سمت دريا مىرى نيلگون؟")
گفت: نه از بقالى مىآم، مادربزرگ رو به قبرستان برده بوديه. انگـار بـه خاطر گرما حالش بد شد. ادكلن گرفته. كفتم: چس مثل اينكه به سمت اون پلار نمىرى. گفت: اونجا خيلى شلوغ مىشه. صبحهاى زود مىرم. وقتى كسى نيست. كمى سكوت كرديم، بعد خنديد و منم خنديدم و فكر كردم كه صورتش با اون جيزى كه از نزديك مىبينيهم حقلر فرق داره؟ مثل احمقها عرق مىكنم. يه قدم برذاشت.

گفت: خب به بابات سلام برسون، باشه؟ دستش رو دراز كرد و دست داديه. دستش نرم و سبكه. من از دست عرق كردهام خجالت كشيدم. گفته: خدانكهجدار!

رفت. بهش نكاه نكردم. مثل انسانهايى كه كارهاى مهمى دارنـد، مـنم قاطعانه به يه سمتى شروع به قدم زدن كردم.

## 9_فاروت در ٓرشيو به دنبال دلستان هعگردد

بعد از بركشتن از قبرستان، مادربزرى به همراه ما بايين غذا خورد، بـعد
 مىكرديه. يهو شروع كرد به ما نگاه كردن، بعد سرش روى سينها سينهاش افتاد،
 بود روى مجش و شقيقههاش ماليديه. من به اتاقم رفتم. اولين سيكار بين اوني غذا روكشيدم. بعد از اينكه فهميدم مادربزرى جيزيش نيست اومدم باين بايين و تو آفتاب بيرون راه رفتم.
 درختهاى كيلاس و انجيرها هنوز سر جاشون بودند. وقتى بجه بوديم برايى كردش با رجب اينجاها مىآمديه. جايى كه فكر مىكردم كاروانسراست بـايد كمى ثايينتر باشد.

 افتادم. عوض شده بود. دو سال يش اينجاها يه نفرى بود كه از زندكى سير

بود، الان جوانيه كه بیوقفه دست و كمرشو تكون مىده. مسئول جايى مثل وزارتخانه بود. برالى اينكه به آرشيو وزارتخانه دسـترسى يـيدا كـنه، كـارت دانشگاه كافى بود. قبل از اين همر به آرشيو دسترسى ييدا كرده بودم. لازم نشد بهش بفهمانمم كه پدر مرحومه وزير بوده. منو صدا كرد و بهم گفت كه دنبال شخصى برم. با اون به دنبال شخصى به نام رضا رفتيم كه ييداش نكـرديه. رفته بود به داروخانهُ عمومى. كفتم تا برگرده من تو بازار قدمى بزنه. به سمت بازار رفته. اول به سمت پايين قدم زدم. تو خيابونها هيج كس نـيست. يـه سگت بىهدف اطـراف يـرسه مــزنه، شـخصى جـلوى مـغازه، كـسول گـاز پيرمردى رو ير مىكنه. ويترينها رو نگاه نكرده برگشته، نزديكى مسجد قدم زدم. برگشتم رفتم كنار درخت حنار چندصد ساله نشسته. براى اينكه خواب از سرم بیره يه حاى خوردم، سعى كردم با گوش دادن به راديوى قهوهخانه، گرما رو فراموش كنه و از اينكه كسى كارى به كارم نداشت سرذوق اومدم. به وزارت خونه كه برگشتم رضا هم آمــده بـود. مـنو كـه ديـد شـناخت و خوشحال شد. تا اون كليدها رو بيدا كنه، مـنم بـايد كـارت شـناسايى نشـان مىدادم. با هم هايين رفتيه، در رو باز كرد. بوى نم و خاك رو بلافاصله حس كردم. خاك يه ميز و صندلى قديمى رو گرفته. رضا منو تنها گذاشت و رفت. تو آرشيو قبضه جيز زيادى نبود. هر حيز كه هست مربوط به كذشتهُ همون روستاست و ديكه چيز زيادى باقى نمونده. قسمت زيادى از بركّهاى بـاقى مونده از آن زمان به ازميت فرستاده شده بود. اينجا فقط فرمانهاى دولتى فراموش شده، بركههاى فرهنگى، يروندههاى دادكاه و دفاتر روى هم تلمبار شده بود. سى سال بيش يه معلم تاريخ كه شغلش رو بسيار دوست داشت و در سالهاى اول جمهوريت، نمايندهُ بوروكراتيك ملت بود، تـصميم گـرفت بـه اينجا يه سر و سامانى بده، اما نشد. دو سال بيش كفتم كارى رو كه اون شروع

كرده از نيمه ادامه بدم، اما يه هفته بعد دست كشيدم. براى آرشيودار بـودن بيشتر از تاريخدان بودن بايد قويدل و ديوانه بود، معلم تاريخ اين طور نبود. ساعتهايـ رو كه تو آرشيو مـىگذروند، بـلافاصله خـودش رو غـرق كـتابى مىكرد. يادم مىآد كتابى بود كه در آن زندگى شخصى همون معلم تـاريخ و زندگىنامهُ چند آدم مشهور قبضه رو نوشته بودند كه به خاطر اون بـا سـلما دعوامون مىشد. با ديدن برگههاى رنگ و رو رفته، لكههاى زرد روى كتاب، بوى قديميه اونجا و ديدن قدمت نوشتهها، سرِ كيف اومدم. فكر مـىكنه بـا خواندن اين نوشتهها به نويسندههاى اين نوشتهها و كسى كه بهشون مربوط هستند احساس غرور دارم. شايد همم سالهاى خيش به خاطر تحقيق در مورد وبا نبود كه به اينجا كشيده شدم، به خاطر همين غرور و كيف بود كه آمدم. كاغذهاى رنتى و رفته با خوندن كم كم شروع به خراب شدن مىكنند. بعد از يه مسافت طولانى با كشتى كه بعضى از اين نـوشتهها از سـر كـنرونلن، خواندنشون غرورى رو تداعى مىكنه؛ هر خـيزى كـه ايـنـطورى نـيست. بـا خواندن اينها ميليونها زندگى و حكايت ناكّهان به ذهنه هجوم مىآرن. اون وقت تصميهم مىگيرم كه اين تاريخ و اين زندگى رنگارنت تو ذهنه جريان بيدا

كنه.
اين چيه، تعريف كن. اگڭ اينو بكن نمىتونم تعريف كنه. رضا كمى بعد با باقى گذاشتن من به همراه حسى غريب میره. در حال خواندن يـه يـروندة محاكمه، حس كردم كه مىتونم حس نويسنده رو درك كنه. شروع به نوشتن روى دفترچهایى كردم كه از كيفه درآورده بودم. كسى به نام جلال مىگّ كـه شخصى به نام محمد ازش دزدى كرده، گفته بود لاشـخور! در حـور زنــى كنارش انكار كرده بود. جلال كفته بود، بله، دزديله و شاهدانى به نام كاظم و حسن داشته. قاضى از محمد خواسته بودم قسه بخخوره. محمد قسه نخورده

بود. تاريخش پاك شده بود. نتوشتم. بعد خواندم كه شخصى به نام حمزه رو وكيل خودش كرده و اونو هم نوشته.
بعد، از اسارت شخصى روسى به نام ديميترى نوشته. اين روسى، غـلام شخصى به نام والى توزلا بود و دادگاه تصميم گرفته بود اونو بهش يس نلن. سرگذشت حويان يوسف كه به خاطر گم شدن يـه گـاو بـه زنــدان افـتاد. مى گفتن گاو رو خند فروختى؟ و اون مىگفت كه گاو رو نه فروخته و نه سـر بريده. گم كرده. بالاخره برادرش رمضان وكيل شده و از زندان آزاد شده. بعد يه فرمان رو خوندم. امر شده بود كه تمام كشتىها براى رفتن به استامبول، بدون ايستادن در اسكلههاى قبضه و توزلا، مستقيم به استامبول حركت كنند. شخصى به نام ابراهيه بوده كه با وجود بودن زنش در اسكلهُ استامبول، بـه اونجا سفر نكرده. براى رفتن به استامبول قسم خورده بوده. براى بقيهُ ايـن یرونده خيزهاى ديكهاى نوشته نشده بود و دستور قطعىاى ديـده نــمىشو همه حيز مبهمه و نانوشتنى بود. انگار تاريخ خودش رو قايهم مىكرد. قيمت ماليات باغها، خونهها وبقيهُ مقادير رو تو دفترم نوشتم. وقتى اينها رو توى دفترم مىنوشتم احساس مىكردم اينها براشون حتماً يه غرور بوده، اما انگار خودم رو گول مىزنه. بعد از اون حندتا رابطهُ دزدى رو مطالعه كردم كه هيج حسى بـهم دست نداد و آمدم پايين. بيرون آمدم. همونطور كه تـو راهـرو سـيكار مـىكشيدم متوجه شدم كه خند سال يشش كه اينجا به دنبال آثار وبا مىگشته، در مورد حيزهاى ديگّاى هم مىتونستم تحقيق كنم.

از خودم یرسيدم اين حكايت مىتونه خه خــيزى بـاشه. امـا ايـن سـؤال خسته كننده بود، خواستم به حيز ديگهاى فكر كنه، خون تاريخ خيزى به جز حكايته، يه كتاب تاريخ خوب از يه كتاب رمان خوب يا يه داستان خوب، نقاط
قوت خيلى بيشترى داره.

جلوى يه ديوار يه كاميون ايسـتاده بـود. خـرخهاى یشـتش رو مـىبينه. سيگارم رو تمام كردم. علامت قرمز آتش سوزى رو فشار دادم و داخل رفته. شكايت شخصى به نام ادهم كه از كاظم شاكى بود رو خوندم. وقتى ادهم منزل نبوده، كاظم به خونهاش رفته و با خانوادهاش صحبت كرده. كـاظم در مورد اتفاق دروغ نمىگه، اما فقط مىگه براى غذا به خونه رفـته و مـقدارى روغن برداشته و خارج شد.
بعد از اون اسهم دو نفر به نامهاى جعفر و احمد رو كه به خاطر فتوحاتشان اسمشون تو دفتر روستا ثبت بود رو نوشتم. بعد شكايت محله از دو زن بـه نامهاى كوثر و كزمان رو به خاطر فاحشهگرى خوندم. شاكىها خواهان خروج اين دو زن از محله هم بودند. نوشتم كه كوثر قبل از اينكه در اين كار باشه با شخصى به نام على هم رابطه داشته. و اون هم شاهد بوده.
توى اوراق جايى هم نوشته بود كه شخصى بـه نـام سـاتِل از شـخص ديگُرى به نام اسكندر Y M سكه طلا گرفته بوده، اما اسكندر قرض رو انكـار

دخترى به نام ملك بـه صـورت نـاحق از شـخصى بـه نـام رمـضان بـه بهاءالدين فروخته شده بود.

بعد، اينها رو هم نوشتم، بحچهاى به نام محرّم براى خواندن جزء از خونه خارج شده بود. يلرش سينان، با شخصى به نام رسـول يـيداش كـرده بـود. یلرش مىگفت كه رسول يسرش را از راه به در كرده و مىخواهد كه تعقيبى در اين مورد صورت بكيره. رسول مىگفت كه محرم خودش بيش من آمده بود و همه جا با هم بوديم. در بركشت محرم براى جمع كردن انجير از من جدا شد و
 قبل بحهاى به خاطر فكر كردن به مسائلى كه براش خيلى بر بر بر برى بود بوده از خونه
 مسائل فكر كردم. بعد از آن در مورد دستور ناگّهانى دولت آن موقع در مار مورد بستن تمام ميخانهها و حرام كردن شراب نوشته. بيشتر خواندم و نوشته. در مورد دزدىهاها، عدم توافقات تجارى، دزد دردهـا،
 كشيدن سيكار به راهرو هم نرفتم. سعى كردم فراموش كنم كه اين اين حكايتها به دردى مى





 كارم خيلى طول كشيد، اما وقتى تمام شد. جيزى نتونست جلوى خير كيفه را
بكيره.

آفتاب در حال غروب بود. از كنار ينجرهماى ساختمان خـودش را داخـل



بهترين جاى دنياست.
امروز خيلى تو حشم نبودم اما هرجى نباشه از بودن خودم كمى استفاده كردم. يشت اين بـركههاى كـاغذ بـراى يك عـمر داستان وجـود داره. ايـن

حكايتها، يشت سياهشون رو بايد به من نشون مى دادند، با فكر كردن به اين مسائل به خودم و كارى كه مىكنه، بيشتر اعتماد كردم. مثل يك دانش آموز وقت شناس، نوشتههاى دفترم را شمردم: • 9 صفحه! به اين نتيجه رسيدم كه حقمه برم خونه و يه شراب حسابى بخورم. بلند شدم.
-اــتـتْن با ديتَرلن
. روى تختهاى راحتى جيلان اينا نشسته بوديه. مى خواسته برم شنا كنه،
اما لعنتى گوشم هنوز با اونا بود.
كلنور گفت: امشب جيكار كنيه؟
فافا كفت: يك كار متفاوت بكنيه. ("خب! بريم سوآديهاه.
تورگاى گفت: اونجا جیى داره مكه؟
كلنور گفت: موسيقى!
((موسيقى اينجام هست).
("اشهه خب، تو بكو جى كار كنيمه".
 آينده تو همين زمان تو آمريكا خواهم بود. به هير و و مادر بيجّارم فكر كردم، و و
 دالانهای تاريك مترو، كه كسى به كسى كارى نداره. اما به ياد آوردم كه اكر ار به


اما نه، من الان فقط به تو فكر مىكنم جيلان. روى تخت مىشينم به طرز نشستنت، قدت، اينكه تو رو دوست دارم و خودمو به تو مىقبولانه. كمى بعد سرم رو از آب بيرون مىآرم و ثشتم رو نگاه مىكنه. از ساحل خيلى دور شدم، يه ترس غريبى به درونه رخنه كرد. اونها يشت سرم هستند، انگار داخل يه مايع بىرنگّ و حسبنده اسيرم. ناگهان به تكايو افتادم، مبثل كسى كه چشتش يه كوسه افتاده باشه، به سرعت شروع به شنا كردن كردم. از دريا خارج شدم و رفتم كنار جيلان نشستم. فقط براى اينكه حرف زده باشه؛ خيزى گفته:
(ادريا خيلى خوبه)].
جيلان گفت: اما زود از دريا دراومدى.

به فكرت كه حيزى مىگفت گوش دادم. در مورد اينكه يدرش اين زمستان سكته قلبى كرده و با اينكه فقط IA سالشه، تمام كارها تا آملن برادرش روى ائى دوش اونه، صحبت مىكرد. و براى اينكه نشون بده آدم مهميه، كفت كه بعد از مرگى چدرش احتمالاً تمام كارها به دوش اون خواهد افتاد. من هم از اينكه والدينم خيلى وقته ما رو تنها گذاشتن و امـروز هـم بـه قبرستان به ديدنشون رفته بوديه، گفتم: جيلان گفت: يه دلتنگى عجيبى درونم رو گرفت بحهها. بلند شد و شروع به قدم زدن كرد.
("إشيد يه كارى بكنيم").
("آره يه كارى بكنيه، بياييد بريهم يه جاى تفريحى"). زينب گفت، يه قسمتى از جنتحصار هست اونجا بريه! ودات گفت: اونجا كه ديروز رفتيه. جيلان گفت خب، مىتونيم بريم ماهيگيرى.

توران در تلاش بود كه در يه جعبه رو باز كنه.
("تو اين ساعت كه نمىشهر).
("جرا نمىشه).).
("بريم توزلا).
فكرت گفت: خيلى گرمه.
جيلان با عصبانيت وكلافكى كفت: واى الان ديوانه مى كلنور كفت: با شما هيجكارى نمى شه كردها.

جيلان يرسيد: يعنى الان جايى نمىريه؟
 درش باز شد و افتاد زمين.كرم رو به جيلان داد و روى هاش مالي ماليد. جيلان يه لكد به كرم زدكه كرم افتاد روى زمين.
توران كفت: اين كرم مال من نبود، مال هوليا بود
جيلان كفت: يه دونه نوش رو مى
به اين فكر كردم كه جيلان رو دوست دارم يانه؛ بها اين باور رسيدم كـهـ دوست دارم: گرماى طاقتفرسا، افكار احمقانه ولم نمىكرد درد

جيلان از جا يريد و كفت: نه، نمىخواد تو كرم رو بخرى توران!
(باشه سس خودت بخر).".
جيلان كفت: من؟ من جرا بكيرم، حسين بكيره! توران گفت: جرت و يرت نكو خودم مىيكيرم.
من كفتم: من مىگيرم، من تازه از دريا آمدم، بلند شدم و ر رفتم. جيلان كفت: توخيلى بجهاى متين.
توران كفت: بكير بيينم! انگار با نوك انگشتش به من من امر مىكرد.

ناكّهان گفته: ولش كن نمىگيرم: دريا سرده.
فافا قهقهه زد، من برگشته و سر جام نشسته. توران كفت: هوليا من يه دونه جديد برات مىگيرم. جيلان كفت: نمىخواد، من خودم يه جديدشو براش مىخرم.
 محمد ناگّان به خاطر مارى كه تصميه داشت بها به جزيره بره، از از جا بلند شد

 دويد و با دو تا شيشه در دست بركشت و داد زد:
يكى ديكه كفت: (اموسيقى") و جنيت هم دويد از تو خونه همون جـعبهُ مسخرة موزيك رو آورد. موتورها همه با هم شروع بهكار كردند و و از از جا كنده


 ساعت سرعت داره و من حتى براى كفتن اين جمله كه جيلان دوستت دارم دست و بام رو با هم قاطى مى دكنم. موتورها نزديك شدند واز سرعتشون كمي كردند. از اونجايى كه ايستاديمه
 بياده شدند. ما هنوز عقب مانده بوديم. شيشه جين دست به دست مى جرخير و بحههها مى خنديدند. كلنور كفت: قاطى كردن اينا. جيلان كفت: فكرت، كاز بده بيبينم جيكار مىكنند اينها.

همين كه فكرت كاز داد، موج بزركى تو آب بِيحيد. بحهدهايى كه هنوز روى


 دست دادنـ. اما خداى من، به اين فكر كردم كه خونهُ خالهام از از رفتار مضحك
 نظرم غنىتر مىآمد و زندهتر بود.
((موسيقى، صداى موسيقى رو تا انتها زياد كنيد، ببينم خيكار مىكنتدل،
 موتور جا كذاشته بود خيره شد، تعجبكرديمر يار
يه جاى دور در همون آب كفآلود حس عجيبى جيلان رو كرفت. انتار با يه جادوى مسخكندهاى يريد داخل آب، بدون فكر كردن به جيزى، من هم بريدم تو آب.
همينكه داخل آب بريدم، حسى عجيب و وحشتناكى بهم دست داد. انكار من و جيلان توى اين آب خواهيمم مرد و اونهايى كه سوار موتور بودند هيج اليا وقت ما رو نمىديدند. يكى از موتورها ايستاد، كنار جيلان رسيد، كشيدش الا بالا. بعد از بالاكشيلن جيلان از آب، منو هم كرفتند. فكرت كفت:كى تو رو انداخت؟

گلنور كفت: كسى اونو ننداخت، خودش يريد.
("تو خودت رو انداختى؟ خرا يريدى؟" جيلان كفت: بس منو كى انداخت.
 از آب خارج نشده بودم كه توركا طناب رو ول كرد و من دوباره تور تو آب افتادم.

سرم رو كه از آب بيرون آوردم با تعجب ديدم كه كسى به من توجه نمىكنه. بالاخره موفق شدم سوار شه. نفس نفس مىزدمـ (اخدا جوابتون رو بده، هيجكدومتون نمىدونين تفريح كردن حيه).. ("سگـها رو مىندازم به جونتون"! تورگا گفت: اگكه بلدى به ما هم ياد بده. سگى كه نزديك به اونها بود، رو به طرفشون ترغيب كردم. جيلان گِت: ديوانه! و به دندانهاى سـفيد سگ كـه بـرق مــزد مـثل مسخشدهها نگاه مىكرد. ((فكرت يه كم ديكه به اين حيوان نزديك شو ببينه").《"جرا؟ (جֶ)
("به خاطر همين").
فكرت موتور رو به سمت سگ يواش يواش رونده (ابه چی نگاه مىكنى؟") تورگاى گفت: چى مى خواى از جون حيوان؟ فكرت گفت: مرده اين، اين هم دندوناشه؟ جيلان با تعجب داد زد: روانى!
دلم خواست جيلان را در أغوش بكيرم، اما فقط نكاهش كردم و در اين تصميم كه خودم رو بهش بقبولانم، مصمم شـدم. فكـرم مشـغول بـود. دلم مىخواست تو قايق داد و بيداد كنم وبالا و پايين بــرم. حسهـاى عـجيبى
 موسيقىهاى احمقانه خودم رو سرزنش مىكردم، حالا ارزشم لحظه به لحظه بيشتر مىشد. دلم مىخواست تمام تـوجهات رو بـه خـودم جـلب كـنمه، امـا احساس كردم كه در برابر اونها بيحارهترين هستم و جسارت انجام كارى رو ييدا نكردم.

انگار يه بلوز تنگى از فقر تنه بود و آزارم مىداد. شاد بودند، داد میزيدند، تو


 به صخرهها خورد و تكه تكه شد جيلان فرياد زد: چه خبره؟
 موتوز رو به حركت درآورد. بعد از جمع كردن بحهدهانى تو تو دريا، موتور ديكر هـم به ما نزديك شد. (٪ود باشيد، مسابقهه)!



 جيلان كه عصبانى شده بود، حوله خيس رو شبيه توبكرد ورد و به سمت اون اونها يرتاب كرد، اما حوله به داخل دريا افتاد. بلافاصله بركشتيم قبل از از اينكه بـه اعماق دريا بره به حوله رسيديه. اما جون كسى براى برا برداشتن اون اون دست درا دراز

 دو موتور در كنار يكديكر مىآمدنده سرعت رو زيادكردند و و مثل دو ما ماشينى
 موتورها با همان سرعت به سمت بلاز راه افتادند. با خودم شروع به غـرغر

》اگه يه اتفاقى بيفته؟")
فافا داد زد: تو مگّه معلمى؟ شايدم معلم دبيرستانى هان؟
گلنور گفت: معلمه؟
فافا گفت: من از معلما نفرت دارم؟ جنيت گفت: منم همينطور.
توران گفت: اون كه مشروب نخورده، اداى آدمهاى عاقل رو در مىآره. كفتم: خوردم، خيلى بيشتر از تو خوردم. (ابا حفظ كردن جدول ضرب همه خيز كه حل نمىشه).. به جيلان نگاه كردم، نمىشنيد به خودم نگرفته. بعد از يه كم گردش، موتورها برگشتن و به سمت حياط جيلان اينا رفتيم،


ملافه روش كشيده بود، مادرش بود. كفت: بحهها خيس خالى شدين. از كجا مىآين اينطورى؟ عزيزم حوله تو

جيلان گفت: گم كردم مادر.
مادرش گفت: مىشه آخه همحِين خيزى، سرما مىخورى. جيلان حركتى به معنى كرد و گفت: آهان يادم رفت، اين متينه مادر، توى

اون خونهُ قديمى زندگى مىكنند؛ همون خونهُ قديمى و عجيب.
مادرش گفت: كدوم خونهُ قديمى؟
دست داديهr چرسيد كه پدرم خكاره است. كفتم و اين رو هم اضافه كردم كه براى دانشكاه تصميم دارم به آمريكا برم. (اما هم تـصميم داريـم در آمـريكا خونه بكيريه. إينجاها چه اتفاقاتى قراره بيفته، هيج مشخص نيست. بهترين جاى آمريكا كـجاست؟ بـش بـعضى اطـلاعات جـغرافـيايـى دادم، در مـورد



 جيلان كفت: مادر اين بجهه مثبت اين دفعه تو رو كير آورده. مادرش گفت: بىادب!

 همه به سمت تختهاى حصيرى آمدند و در آفتاب دراز كشيدند. ضمن آن كـر كه حس عجيبٍ بىحركتى شروع شد.

 مسائل ساده نمى جرخيد و من به تمام سكوت دنيا اعتراف مى مكنه، اكر اتفاقات باب ميلم يش بره.
به اين فكر مىكردم كه شايد با جيزى شبيه به همين افكار بـه جـيلان علاقهمند شدم؛ و تا نيمههاى شب به همين مسائل فكر مىكردم.

## 11_هادربزركت Tٓبنباس را درهى Tّورد

در اتاقم را زدند. جشممر رو بسته، هيج صدايى در نياوردم، اما در باز شد،
نيلكون بود.
(مادربزرگى حالتون خوبه؟")
حيزى نكفتمه دلم مى خواست كه زردى جهرهوام رو ببينه و بدونه كه تـو تلخىها دست و يا میزنم. (اانگار، بهترين مادربزرگ، رنگ به صورتتون اومدهس.


 هميشه با افكارم تنهام، باشه. منو تنها بكذاريد، با افكارم كه شفاف و و زيباست. اما نمىگذارند، من هم جيزى نمىيگّم. „خوب خوابيدين؟ چيزى مى خوايد؟"
("ليموناد!")

اينو گفتم و نيلگون كه رفت، من موندم و يك سرى افكار تر و تميز، به خوابم فكر كردم، به زيبايى اون خواب: كوجيك بودم، داخل قطارى بودم استامبول رفت و آمد مىكرد، قطار كه جلوتر مىرفت، باغها ديده مىشیدندا
 باغهايى بوديم كه خودش در باغهايى ديگر مستقر بود. به همان ريان روزهاى اولى اول


 شدم و در قبضه بياده شديه. در قبضه به اتاق خان راهنمايى شديه
 ديده بوديم، سه جهار خونه قديمى، سه جهار كلبه، اما جه هو هواى خوبى داشت،

 نمىيره. اگر هم دولت با ما كار داشت، بلافاصله مىرسيها!ايـنجا يـه خـونه

بسازيه!
 كارها براى انجام دادن هست فاطيما! صلاحالدين مى
 اسمش رو دوعان مىگذاريه. اين دوعان، دنياى جديد رو همش بـ ايه يـادمون
 دنيا كافى باشه! به سلامتيش دقت داشته باش فاطيما، هر دومون اين كار رو
 درختهايى كه خودشون از زمين سر بر مىآرن و رشد مىكنند؛ انسان در برابر

طبيعت خود به خود حيران مىمونه، ما هم مثل (روسوه" در طبيعت زنــگى
 ذهنمون دوباره مرور كنيه. فكر كردن بها اين خيزها هم زي زيباست! خسته شانى






 اتفاق خواهد افتاد. ما از تمام انسانها هم جم جلو خواهيه رفت. خطاهاى ديكران
 نوههامون هم به يادكار خواهيم كذاشت. به اين خاك

اتفاق خواهد افتادا
بعد اينكه بايد به اين بحهُ توى شكمت بهترينها رو بـديه، تـحصيلات






 لازمه براى ديدن اين رويا و نشان دادن اون به ديكران كار كرد. بر مىگرديهـ. جرا رجب نياورد؟ تو درست كردى؟ نيلكون گفت: من درست كردم مادربزرگ، دستاى رجب روغنى بود، غذا درست مىكردي


 زشتش اونها رو همم فريب داده همونطور كه دوعان منو فري ريب داد داد. سرم از سنگينى روى بالشت افقاد و همون افكار مسموم كه شبها خوان انوابم مى كرد، سراغم اومد. بيحاره من.





 مىدونن جونكه بهشون كفتم و حالا ديكه به من رجب بيجّاره مىكند. مثل

 الان با دستهاى روغنى ليموناد درست كنى؟ تو كار نكن؟ بشين، واقين

 الماسهاى مادربزركتون رو فروخت و خواست يولش رو به ما بده، كفته بود؟

فكر كه میكردم احساس كردم ناگمان در حال خفه شدن هستم. سرم با
نفرت از روى بالشت برداشته شد!
" (٪جاست؟")
("كى مادربزرگ؟")
(„رجب! كجاست؟")
("كفتم كه بايينه مادربزرى، غذا درست مىكنهس.. "جى گفت به تو؟")
نيلكون گفت: هيجى مادربزرگ!
نه، تعريف نمىكنه، جراتشو نداره فاطيما، نترس، ترسونيأه، خيلى ترسوئه. ليموناد رو از بالاى سرم برداشتمه و خوردم
اما باز هم يه جيزايى به فكرم خطور كرد. ناكيان وان يرسيدم (تو اينجا جيكار مىكنى؟")
(انشستم كنار شما ديكه مادربزرى، امسال دلم براى اينجا تنـى شده بوده). كفتم: باشه، بشين! اما الان از جات بلند نشور. يواش يواش از تختخوابه بلند شدم، از زير بالشتم كليد طامامو و عصام رو برداشتم و دارم مىرم.
نيلگون كفت: كجا مادربزرگ؟ كمكت كنم؟


 اشكال نداره، حداقل اونجاست، سر جاش. بعد موقع بستن در كمد بـد به ذها دينم رسيده از كشوى پايين آبنبات رو برداشته، در كمد رو قفل كردم و آبنبات رو
(آه مادربزرگ عزيزم، خيلى تشكر مىكنه، بـه خـاطر مـن بـلند شـدين،

$$
\begin{aligned}
& \text { زحمت كشيدين". } \\
& \text { ("يه آبنبات قرمز هم بردار«. } \\
& \text { كفت: حه آبنبات قشنگيه اين. } \\
& \text { ("دست نزن!") }
\end{aligned}
$$

به تختم برگشته. دلم مى خواست به خيز ديكهاى فكر كنم، اما نشد. شروع كردم به فكر كردن در مورد روزهايـى كه از اين كمد جدا نمىشدم، به نظرت بىادبى نمىكنى فاطيما. صلاحالدين اون روز مىگفت: ببين طرف بلند شده از استامبول تا اينجا آمده كه ما رو ببينه، اما تو حتى از اتاقت هم بيرون نمى آيى. در ضمن طرف اروپاييه. انسان مؤدبى هم هست. ببين فاطيما، چون يهوديه اين كارو مىكنى، اينجورى ديكه خيلى زشتتره. بعد از اتـفاق "ادريـفوس" تمام اروپا فهميدند كه افكارشون در مورد يهودىها اشتباه بوده. صلاحالدين پايين رفت و من از لاى شيشهها نكاه كردم. ((مادربزرگ، ليمونادتون رو بخوريد)،.
از لاى شيشهها تماشا مىكردم: شخصى بود كه در برابر صلاحالدين خيلى ريزهتر به نظر مىرسيد؛ مثل يه تاجر به نـظر نـمىرسيد، بـيشتر مـثل يكـ دانشمند كوحك به نظر مىآمد. صلاحالدين در حال حرف زدن با او بود. گوش ايستاده بودم: إ (آورامخان" چی هست، چى نيست تو استامبول؟ از اونجا خه خـبرا، اهـالى از اعـلاميههاى جـمهورىخواهـان راضــ هسـتند؟ ايـنها رو صلاحالدين مـىگفت و يـهودى ادامـه مـىداد: كـارها كسـاده، كسـاده آقا! و صلاحالدين به جاى جواب مىگفت: نه بابا؟ حتى تجارت؟ نكنه جمهوريت هم مثل هر جيز ديكهاى به تجارت ارتباط داره. ملت ما رو تجارت نجات مىدهـ انى البته فقط ملت ما نيست، تمام دنيا با تجارت از خواب بيدار مىشند. اول راه و

رسم يول درآوردن و حساب و كتاب رو بايد ياد بگييريه. اين، يعنى رياضى. بعد
 موقع است كه ما هم مثل اونها فقط به بول درآوردن كه كه نه، به فكر كردن هم هم مىرسيم! به نظر شما براى زندگى كردن مثل اونها لاز لازمه كه مثل اونها ها هـم فكر كنيه، يا اول لازمه مثل اونها يول در در بياريه؟ يهودى گفت: اين اونهايى كه مى كيد، كيا هستند؟

 اين برقكاره جودتخان كيه؟ هيج در موردش شنيدين؟ يهودى گفت: شنيدم. اين جودتخان موقع جنگّ ميگند خيلى يـول در آورده.

صلاحالادين يرسيد: لِ، ديكه جه خبره تو استامبول. رابـطت بـا بـهايىها
 عنوان شاعر بفرستند جلو، مىشناسى. يهودى كفت: من نمىشناسم آقا؟ شما خودتون تشريف بياريد بيينيد آقا! بـعد صـداى داد صــا
 دستشون بر نمى آد ديكه! ببين اين عبدالله جودت رو.... آخرين كتابش جه خير جيز احمقانهايه، همه از روى دالايى لاما كيى شده، اما جورى مینويسه كيس كه انكار

 اختيار ديكران رو در دست دارند. مخصوصاً وقتى كه فمحش رو ندارند. فرانسهُ ضياخان هماصالاُ خوب نيست. جيزى كه مى دخونه رو نمىفمهم، كفتم در مورد

اينا يه غزارش بنويسيم، خوارشون كنيه، اماكى مىفمهم، بعد هم نوشتن در
 من اونها رو ولشون كـردم. بگــار تـو اسـتامبول ذرهذره خـون هـمديكهرو بخورن.
سرم رو از روى بالشت برداشتم و از ليموناد بالاى سرم يه قلٍ خوردم. صلاحالدين كفت: اينكه در مورد اينها اين طور فكر مىكنم رو بهشون
 نمىشناسم، يه همجين آدمهايى هيج وقت به مغازه من من نمى آنـ صلاحالدين كفت: مىدونم؛ مىدونم و اينطورى حرف يهودى رو قـطع

صلاحالدين كفت: اصلاُ لازم نيست من جيزى بكمه. حـرفهاى مـا مـن در مورد افكارم و جامعهشناسى در YV جلد كتابم گفته شده و ديكه لازم نيست خودم رو جايى بقبولانمه.
من تمام دالانهاى خالى فكرت رو با يك جم جمله ير مى يكنم. همه متعجب






 اجناس شما رو زير قيمت بخرند. شما فقط به من اعتماد كنيد. كرجـه گـفتم كارها همه كساده، اما كفتم بيام و اين جنس رو بيبنم.

داره دير مىشه، اين الماس رو به من نشون بدين. اون الماسهايى كه تو
 تندتند شروع به تپش كرد و به سكوت گوش كردم. كليد در دستم بود.
(امادربزرگ از ليموناد خوشتون نيومد؟")
يه قلب ديگه خوردم و همونطور كه سرم به سمت بالشت مىرفت كفتم: خوشم آمد! آفرين دستت درد نكنه.
"خيلى شيرين جرست كردم؛ به جى فكر مىكنيد مادربزرگ!"
 صلاحالدين كه مىگفت: براى شام نمىمونى؟ دوباره شـنيدم كـه يـهودى از

كوشوارهها صحبت مىكرد.
صلاحالدين با عجله از حلهها بالا آمد و به اتاقم رسيد. كفت: فاطيما زود باش بيا پايين، مى خوايهم برای شـام آماده شـيه، خـيلى زشت مـىشه! امـا

مىدونست كه پايين نمىآم. و كمى بعد، اون با دوعان پايين رفتند. جند دقيقه كه كزشت شنيدم كه يهودى كـفت: خـه بـحـهُ بـاهوشى! و از مادرش يرسيد و صلاحالدين هم گفت: مادرش مريضه و بعد سه نفرى سر ميز نشستند و اينجا بود كه حالمر بد شد. ديكه صداشون رو نمىشنيدم، يا شنيدههام رو تشخيص نمىدادم، خون يهودى شروع به تعريف در مورد جامعهشناسى كرده بود. ("مادربزرگ نمىگيد كه به خى فكر مىكنيد؟" علوم طبيعى، تمام علوم، علم و خدا، رنسـانس، شب و و روز، آتش و آب، زمان، و مرگ و زندگى. پرسيدم: ساعت چنده؟ نيلگون گفت: داره ه/\& مىشه مادربزرگ. بعد به ميزم نزديك شد و گفت:

مادربزرى اين ساعت قدمتش خقدره؟ به حرفهاى كسانى كه سر سفره بودند گوش نمىدادم. مثل خيزى بود كه مى خواسته فراموش كنه. خون آخر سـر يهودى اينطور گفته بود. غذا خيلى خوشمزه است. اما اين زنى كـه غـنا رو پختهه از اون هم زيباتره! كى هستند؟ و صلاحالدين مست هم گفته بود: يه زن دهاتى بدبخته! مال اينجا نيست، شوهرش وقتى به سربازى مىرفته، ايشون رو بيش يه فاميل دور كذاشته. اون فاميلش هم مرده، فاطيما خسته مىشد، ما هم دنبال مستخدم میگشتيه، براى اينكه گرسنه نـمونه، تـو اتـاق كـوچيكه پايين بهش جا داديه. كاريه. اما حيف است كه اونجا بمونه. يـه كـلبه بـراش درست كردم. شوهرش هم هنوز از سربازى برنگشته. يعنى يـا فــرار كـرده و پيداش كردن و دارش زدن يا شهيد شده، خيلى تقدير مىكنم مملكتون رو، تو اين زن هم حس كار و هم زيبايى وجود داره. بـراى كـتابم در مـورد زنـدگى اقتصادى روستاها از اين زن خيزهاى زيادى ياد گرفتم! يه بيى ديكه بنوشيد

براى اينكه گوش نايستاده باشه؛ در اتاقم رو بسته بودم. براى خفه نشدن. (ااين ساعت مال كـيه مـادربزرگ، سـال گـذشته هـهم یـرسيده بـودم امـا

نكفتين".
كفتم: مال مادربزرگ مرحوممه و وقتى نيلكون خنديد، فكر كردم كه حرف
بىجايى زدم.
بعد از اون دوعان بيِحارهُ من كه مجبور بود شامرو با يـه مست يـهودى بخوره، اومد بالا يِش من. بوسيدمش و دستاش رو شسته، بعد روى تخت خوابوندمش. صلاحالدين هنوز پايين در حال تعريف بـود، امـا خـيلى طـول نكشيد. يهودى تصميم گرفت كه بره. صلاحالدين بالا اومد. طرف داره مىره فاطيما. قبل از رفتن مىخواد يكى از گوشوارهها و انگشترهاى تو رو ببينه! من

ساكت بودم. فاطيما توام مىدونى كه اين آدم به خاطر نامههاى من و فقط


 كشونديم از استامبول به اينجا آورديم درسته دست خالى بريكرد ("مادبزرگى اين عكس روى ديوار عكس يدربزرگتونه، درسته؟")

 باورهاى احمقانه مردم اين مملكت لعنتى اين اتفاق افتاده، من بدون


 بكذرونيم؟ فاطيما، من اون سال هر خيز فروختنى رو كهـ داشـي








 كه براى اعتقاداتمكشيدم رو همم زير با بكذارم و به استامبول برگردم!

يهودى بايين منتظره فاطيما! از اون جـعبه فقطط يـه تكـه كوجيك در مميارى همين! فقط براى باز كردن اين يارو از سرمون نيست، برانى ايـنكه اين زمستان دوعان ما تو سرما و گرسنگى سر نكنه، زود باش فاطيما، باز كن

اين كمد رو!

مىترسيدم،!
در حالىكه صلاحالاين دو قدم عقبتر از مـن ايسـتاده بـود، در كـمد رو
بالاخره باز كردم.

كفتم: مىترسيدى؟ از جه جيز يدربزركت مىترسيدى؟ نيلكون كفت: خيلى عكس تاريكيه مادربزرگ، از ريشهاش و از نتاهش ممترسيدم. جعبه رو از كشوى كـمد بـيرون آوردم و بـاز كـردم؛ نـــاه كـردم بـبينم از
 ساعت طالام، گردنبندهاى مرواريد، كلسرهاى الماس، انگشترهاى المـاس، خداى من الماس. (ااز اينكه كفتم از عكس یدربزرت مىترسيدم كه از دستم ناراحت نشدين مادربزرگ؟، بعد از مدتى طولانى، كوشوارههاى ياقوت توى دستش بود، در حالى كه

 كيف عجيب در دست و كلاه به سر از در باغ خارج شد. مىگفت، شما بى بنويسيد، من بلند مىشم و مىآم.

هر دفعه هم آمد؛ سال بعد با همون كلاهى كه به سر داشت، براى بردن بقيهُ قسمتهاى اون سرويس گوشواره آمد. هفت ماه بعد كاه كه آهي آمد سراغ اولين سينه ريز، باز همون كلاه رو بر سر داشت. دومين سينه ريز الماس رو كه سال




 بخته بود. من مثل هر دفعه از جام تكان نمى آرزو مىكردم كهاى كاش مستخدم گورش رو گم كنه و اون سال ها با بشه بهترين سالهاى زنديّه. صلاحالدين روزنامهاى رو كه يهودى جا كذاشته بود مى خوند. فكر كـرده
 تو روزنامه به جز عكس مسلمانان كلاه بهسر حيزى نـبود. دفعهة بـعدى كـه


داخل عكسها همر حرفهايى نوشته بود.
(》به جی فكر مىكنيد مادربزرگ، حالتون خوبه؟")







رشته سياست بخونه ناراحت بودم و گريه كرده بودم. شش ماه بعد كه يهودى آمد، گوشوارةٔ ياقوت و سرويسم رفته بود. اون زمان صلاح الدين الدين براى ثبت نام فاميلش هنوز به قبضه نرفته بود. شش ماه بعد كه رفت، با مأمور ثبت احوال دعواش شده بود. متوجه شدم كه اون فاميليه با غرورش ورو مسخره كردرده بودند و سر همين مسئله دعوا به راه افتاده بود. بدم آمد و به اين فكر كردم كه اگر اكر قرار باشد اين فاميل را روى سنگ قبرم بنويسن، حالم بد خواهد شد.
 برد. و بدون اينكه صلاحالدين بفهمه، الماسهاى شبيه انجيرم رو به دوعانم دادم. كفتم كه اونها رو بفروشه و براى تفريح بها استامبول بره. نرا نرفت. تفريح،


 دفعه بعد كه يهودى آمد، صلاحالدين متوجه شد كه جـر جعبه خالى شده. وقتى كه سنجاق سينهُ ياقوتم رو بر مىداشت گفت كه مبارزه در حال تما تمام شدنه. نه،



رو كه براى كتاباش كرده بود نصف نكرده بود. حالا ديكه صلاحالدينى كه تمام وقت تسليم شيطان بود، وقتى يهودي را را را

 نيز بكذرده. اينطورى بود كه صلاحالدين با تمام اون انديشههاى احمقانش و قبل از آخرين بار آملن يهودى مرد. آخر انگشتر دو الماسم رو هم بـه دوعـان دا داده

بودم، به دوعان صاف و سادم. جعبهم بالاخره خالى شد. الان بـه ايـن فكـر مىكردم كه جعبه خالى توى كمد باقى مانده. (ابه جه فكر ميكنيد مادربزرگى، بكيد منه بدونمه". بدون فكر گفتم: هيحָى! به هيحى فكر نمىكنم.

קا_-هشكلاصت رياضى، حسن را به هم متريزد

بعد از اينكه تمام روز رو تو خيابونها يرسه زدم، شب موقع رسيلن بـه

 تاكسى شدم كه شايد بحهها تصميم به كارى كرفته باشند. اما خدا مىدونه جز جند بار گفتن خنگ، خنگ، جيز ديكهاى نگفتن. ״ (زودباش یسرم حسن، دست از خنگـبازى بـردار:، بـرو خـونه و ريـاضى

تمرين كن".
 تاريكى رو دوست دارم؛ فقط سرسرهها هستند. گوش مى

 كارخانهها و فاحشهها، من آدم بزرگى خوارياهم شد. تِه تما تمام شد. ناگّان در درونم جيزى تكان خورد، جراغهاى خانها خانهُ ما! ايستادم تـماشا


ینجرهها نبود. ايستادم و نگاه كردم. مادرم نيست، خوابيده؛ يدرم هم به خودش سدر ماليده و خوابش نبرده، منتظر منه، صبر مـىكنه، مـن از يـنجرئ اتـاقم بى صدا وارد مىشم و مىخوابه. رفته، نگاه كردم، پنجرة اتاقهم رو بسته بود! رفته و ینجره́ ديكَاى رو تندتند زدم، پدرم بيدار شد. به جاى اينكه بياد و در

رو باز كنه، پنجره رو باز كرد.
فرياد زد: كجا بودى؟
چيزى نگفتم، به صداى سرسرهها گوش مىدادم، كمى سكوت برقرار شد. یدرم گفت: زودباش بيا تو، بيا تو. اونجا نايست. از ینجره وارد شدم، روبهروم ايستاده بود. با نگاه يكـ يــر بـه مـن نگــاه مىאرد. دوباره شروع كرد: آخه پسرم خرا درس نمىخونى. آخه يسرم تمام روز تو خيابونها خيكار مىكنى؟
يك لحظه فكر كردم: مادر، ما با اين آدم گريون جيكار داره آخه؟ برم ييش مادرم، بيدارش كنه و همين رو بهش بگم و با مادرم از خونة اين مرد بريه. بعده از اينكه پدرم خقّر ممكنه ناراحت بشه، اعصابم خورد شد. بله، من هم مقصرم، تمام روز تو خيابونها گشته، اما نگران نباش بابا، ببين فردا حطورى درس بخونه. اينطورى كه بگّم هم حرفم رو باور نمىكنه. بالاخره ساكت شد. همونطور عصبانى با حشـمانى اشكـبار بـه مـن نـــاه مــكرد. بلافاصله به اتاقم رفته، چشت ميزم نشسته، در حال تمرين رياضى با خودم كفتم كه بيا منو ببين بابا، باشه؟ در رو هم بسته، چراغم روشنه، خراغ یشت در رو ببينه، انگار دارم درس مىخونه، هنوز هم با خودش حرف مىزد. كمى بعد وقتى صداى يدرم قطع شد، نگران شدم. آروم در رو باز كردم و نگاه كردم. باشه، اگه دييلم دبيرستان آنقدر مهمه، درس مى خیونم، تمام شب بدون اينكه بخوابه كار مىكنه، صبح تا جايى كه توان دارم تمرين مىكنم كه

مادرم ببينه، اما من مىدونم كه تو زندگى خيزاى خيلى مرمترى هم هست،
 كمونيستها، مسيحىها، صهيونيستها مىدونى؟ اينكه ميانمون خائن وجود داره، مىدونستى، مىدونى خاخامها و پاپها در مـورد جـه جـيزی صـحبت مىكنند.
تعريف همر كه كنم گوش نمىدن، حـتى اگـه گـوش هــمر بكـنـن، جـيزى نمىفهمن كه... با خودم گفتم بگڭريمر تا فكرم بيشتر از اين مشغول نشده به به رياضيهم برسه. كتاب رو باز كردم، لعنت به اين لكاريتهمها كه ازش جا موندم. بله يه خالى مىنويسم و به اين سختى اونو مىخونيه: $\log \mathrm{CA}-\mathrm{B} 1=\operatorname{alog} \mathrm{A}+\mathrm{alobB}$

به علاوهٌ تمام اينها، حيزهاى ديگهاى داره.

 كه از لكاريتم مىگند همين قدره. با خودم كفتم بهتره خند تا مسئله حل كنم $\log 6 \frac{x-b}{a x+c}$ لكاريتم اين رو به
خوب به دست بيارم. نگاه كردم. بعد نوشتههاى دفـترم رو يـه بـار ديتـهـ خوندم. خيلى وقت گرفت. اما اينكه كدوم رو در كدوم ضرب كنم و جـى رو از از جى كم كنه، هيجطورى به ذهنه, نرسيد. يه بار ديكه خواندم. كمى مانده بود ركه همه رو از حفظ كنم، مثالها رو حطور حل كرده بودن، به اونها هم نگاه كردم اما باز هم حيزى متوجه نشدم. خيلى عصبى شدم، از جام بلند شدم اگه الان يه سيكار اينجا داشته مىكشيدم. بعد نشسته و خودكارو دستم گرفتم و سعى كردم حلش كنم. اما دستم فقط خطوط مبهم روى دفترم مىكشيد. كمى بعده

> گفتم ببين نيلكُون كنار دفترم چى نوشته:

بعد كمى دوباره تمرين كردم اما اتفاق خاصى نيفتاد. بعد از فكر كردن به ذهنم رسيد كه دانستن رابطه ميان تمام اين لگاريتمهها و جذرها به چه دردى مى خوره؟ فرض كنم روزى برسه كه براى حساب و كتاب كـردن یـولهام و ثروتهم فقط به اين لكاريتمهها و جذرها احتياج بيدا كنه، يا اينكه بـه كارهاى دولت رسيدگى كنه. يعنى من اون موقع اونقدر احمقام كه ندونم مىشه سر و ته تمام اين كارهارو با يه كتاب حل كرد؟ رياضى رو گذاشتم كنارى و انگليسى رو باز كردم، اما فكرم درگير بود. به اين ميسيز Mrs و مستر Mr براون فكر كردم. داخل يه عكس آدمهايى كه همه
 راحت. به هر حال اينها انگليسى هستند. كتها اتوكشيده و كراواتها مرتب، كوجهها و خيابانهاشون هم تميز و پاكاند. يكى نشسته و ديگرى ايستاده، يه جعبه كبريتى كه اصلأ شبيه مال ما نيست، آنجا روى ميزه. بايد همه خيز اين كبريت رو بدونيم: under , in, on و همه خيز احمقانه رو بايد حفظ كنم و گرنه اون بليطفروش داخل اتاق داد مىزنه كه يسرم خــرا درس نـمىخونى. روى كتاب رو كرفتم تا ببينم كه حفظ شدم يا نه، حفظ كردم و حفظ كردم و بـعد عصبى شدم و كتاب رو بستهم و ثرت كردم روى ميز؛ لعنت بهتون! از یشت ميز بلند شدم، از ینجره رفتم بيرون. من آدمى نيسته كه به درد اين كار بخورم. از تاريكى داخل حياط به درياى سياه و جزيرهُ غرق شده در اين تاريكى نكاه كردم. جراغهاى محلهُ پايين، همه خاموش شده بود. فـقط حراغهاى خيابان مىدرخشيد. از اون دور دستها، چراغهاى كارخانهُ شـيشه

هم معلوم بود. و خراغ قرمز اون كشتى بىصدا. باغ بـوى عـود خشك شــده
 تاريكى، انگار درختهای زيتون فرياد مىزدند.

 تو زندكى انجام خواههم داد! به كارهايى كه قراره بكنم فكر كـردم، جـنـتـهاه ييروزىها، از بين بردن ترسها وا و اميد و موفقيت و عطوفتى كه قرار بود به
 بكيرم. به همه و همه فكر كردما
هراغهاى محله هايين در حال خاموش شلن بود. همه خوابـيلن، هـمه،
 دوست دارم و از خوابيدن و بيدار شدن متنفرم. از ینجره دوباره به داخل برگشته. براى اينكه فهميده بودم بـايد تـــرين
 در واقع فكر مىكردم برایى رياضى و انكليسى ده روز آخر كافى باشه. يرندهها
 نيلكون. من هم خواهم آمد. كى مىتونه تو كار من دخالت بكنه؟ خـوا سرم مىیره، بعد متوجه مىشم كه حتماً بايد بخوابهم. از خواب كه بيدار مىشم آفتاب روى بلوز و شلوارم افتاده و غــرق عــرق هسته. بلافاصله بلند شدم و نكاه كردم. یدر و مادرم هنوز بـيدار نشــن. بــه آشیزخونه رفتم. نان و پنير مىخورم كه مادرم آمد: ـ (״ كجا بودى؟" گُته: كجا مىتونم باشم، همين جام، تمام شب هم درس خوندم.

كفت: كرسنهاى، مى خواى چاى درست كنم پسرم؟ گُفته: نه الان مى خيام برم. ( كجا اينطورى سرصبحى، با اين بى خوابى؟" گفتم: مى خوام يه كم بكردم، يه كم هوا مى خورم. بعد بر مىگردم و دوباره شروع به درس خواندن مىكنه.
داشتم بيرون میرفتم، نكاه كردم، دلش براى من سوخته بود گفته: راستى مامان، مىشه به من •ه ليره بدى؟ يه كم معطل نكام كرد، بعد كفت: حيكار مى میواى بكنى دوباره با اين يول؟

باشه، باشه، به بابات حيزى نگو؟ رفت به اتاق، برگشت، دو تا • ب ليره و يه • ل ليره با خودش آورد. تشكر كردم، به اتاقم رفته. زير شلوارم مايو رو هوشيدم. براى اينكه پدرم از سر و و صدا بيدار نشه، از ینجره رفتهم، بركشتم نگاه كردم، مادرم از ينجرها كنارى منو نكاه مىكرد. نكران نباش مادر، من مىدونه از زندكى جی مى انوام
 تهه مىرفتند گذشته. آدمهاى مرتب كه صبح به صبح با قيافههايى تميز براى

آزار دادن همديكه و كلاهبردارى به سمت استامبول مىرفتند.

 جايى كه ديوار خانهاى شروع مىشد. جايى ايستادم كه اگر نيلكون از در خار خار شد بتونم اونو ببينه. به امواج حيرتزدهُ دريا نكاه كردم. ماهىىها كـا كه با موجها مسابقه مىگذاشتند. نفسم رو حبس كردم. خيلى بعد، شخصى آمد و تمام تجهيزات ماهىكيرى را با خودش داشت. ماسكش رو زد و براى شكار ماهى كفال به دريا زد. از اينكه اين آدمهـا بـه

دنبال كفال ها مىافتادند عـصبى شـدم. مـوج ايسـتاد و مـاهىهاى سـفيد و كفالهاى در آب شفاف ديده مىشدند. آفتاب تابيد روى بدنم.
 متين، نيلگون و من به اينجا مىآمديهم و من تا زانو تو آب مىرفتم و بـراى ايـا


 مىگفتم من سنگدل نيستم يسر. شايد نيلگون بشنوه شايدم نه؟ مى گفتم من سنگّل نيستم، من به روز حساب اعتقاد دارم. متين هم مـاهـى خـي شكار مىكرد. نيلگون داد مىزد كه: بحهها اين ماهىهارو بعداً تو دريـا رهـا خـا
 با اين ماهى مـىشد سـوپ درست كـرد تـوش سـيبزمينى و يـياز هــم

مىريزيه.
به يه باشو نگاه كرد. خون هميشه مشغول كارى هستند، آشفته به نـظر میرسند. چرا دست و چاهاشون را اينطور تكون مىدهند؟ انگـار تــمام ايـن باشوها از من بيشتر مىدونند. همه بير و نادون شدند
 نيلگون، به سمت اين قسمت بلاز اومدى و به سمت من قدم زدى دـ آمد و آمد و ناكهان ايستاد، لباس زردش رو درآورد. مايوى آبى تنش بود ناكـهان دراز كشيد و از حشم من دور شد. نگاهم رو جمع كردم و ديدمش. از داخ داخل كيفش كتابى در آورد و شروع به خواندن كرد. كتاب و دستش رو كه رو هوا نكه داشته مىبينه. فكر كردم. عرق كردم، خيلى گذشت، هنوز در حال مطالعه است. براى خنك شــن

كمى آب به صورتم زدم. باز هم كذشت و من مىديدم كه هنوز در حال مطالعه
است.
فكر كردم كه برم و بگّم سلام نيلگون، من آمده بودم كـه بـه دريـا بـرمه جطورى؟ فكر كردم شايد ناراحت بشه، نمىدونم جرا يكسال از من بزركتره. بعداً معرم، يه وقت ديكه.
 داخل دريا يريد و شروع به شنا كرد. منظم شنا مىكنه. براش مـمهم نـبود كـهـ
 هسته، جون هنوز بدون نگاه كردن به بشت سر در حال شنا بود. اگه كسى مى خواست مىتونست وسايل رو بههم بريزه، اما من حواسم هست، وسايل جيزى نمىشه. بعد بلند شدم، رفتهم نزديك وسايل نيلكون، كسى هم نكاه نمىكردرد. به هر حال نيلگون دوست منه. به جلد روى كتاب نزديك كيفش نگاه كردم. دو تا
 بود (ايدرها و يسرهاه). كنار كتاب همون لباس زرد افين افتاده بود. ببينم تو كيفش جى داره؟ فقط براى اينكه كنجكاو بودم، براى اينكه كسى نبينه تند تند وسايل

 ديدم كه نيلكون هنوز در دوردستها شنا مىكنه. براى اينكه كسى بـرداشت بدى نكنه، همه حيز را سر جاش قرار دادم و ناگُهان اون شانهُ سبز كوجك رو تو جيبم كذاشتم. كسى نديد. دوباره برگشتم به عقب، صبر كردم. نيلگون از دريا خارج شد، تند تند قدم بر مىداشت. حوله رو دورش بیجيد انگار كه نه دخترى يك سال از من بزركتر

و زيباست كه به نظر دخترى كوخك مىآمد. خودش رو خشك كرد، تو كيفش دنبال حيزى گشت، و ناگّان همون لباس زردرو يوشيد و سريع از آنجا دور شد.

تعجب كردم، فكر كردم اين كار رو براى فرار از من انجام مىده، دويدم و از بشت نگاهش كردم، به سمت خونه مىره، براى رسيدن بهش تقريباً داشتم مىدويدم كه ناگُان ايستاد. تعجب كردم. به اين طرف برگّشت و انگار اينبار اون بود كه بهُ دنبال من مى آمد. به سمت بقالى رفت و من هم يشت ماشينى قرار گرفتم و اداى بستن بندهاى كفشه رو در آوردم. داخل بقالى رفت. به ميانهُ راه رفتم كه اگگر به سمت خـي خونه رفت رفت با هم روبه رو شيه. به ذهنم رسيد از جيبه در مىآرم و بهش مىدم. نيلكون اين شانه مـال توئه؟ بله از كجا بيدا كردى، حتماً اين رو میییرسه، مىگم كه انداخته بودى. مى گه كه از كجا مىدوين مال منه. نه، اينطورى نمىگم، مىگم كه تو راه كه
مىرفتى انداختى و من ديدم و برداشته.

زيردرخت منتظر بودم. خيلى عرق كرده بودم. كمى بعد از بقالى خارج شد و به سمت من آمد. من جلوم رو نگاه مىكنم به كفشهام. ناگّان سرم رو بالا گرفته.

$$
\begin{aligned}
& \text { گفتم: سلام، به اين فكر كردم كه چه زيباست. } \\
& \text { گفت: سلام، و اصلاُ هم لبخند نزد. } \\
& \text { من ايستادم. اما اون نه. }
\end{aligned}
$$

گفتم: نيلگون به سمت خانه مىرى؟ صدام به طرز عجيبى گرفته بود. گفت: بله و بدون گفتن خيز ديگهاىى راه افتاد و رفت.
از چشت سر داد زدم: خدانگگهدار و دوباره گفته: به عمو رجب سلام برسون! خجالت كشيدم؛ حتى براى گفتن يه (اباشه))ی ساده هم نايستاد. همونجا

ايستادم و از بشت سر نكاش كردم. خرا اين كار رو كرد. فكر كردم شايد همه
 دوست دوران بحكيش سلام نمىكنه؟ عجيبه!
همونطور در حال فكر كردن راه افتادم. همون طور كه میكيكند آدمها اين


 توضيح بدم. دوباره مثل قبل يه سلام بكنه، من جيز ديكها

 آدمهاى بى خودى كه به سمت يلاز میروند. دنيا جه آشوبه! به يستخونه رفتم، دفترجه راهنما رو برداشته و ونگاه كردم. اسـهم رو بـيدا


 سكه به جعبه افتاد و تماس برقرار شد.

صداى يه زن جواب داد: (االوسا. كفتم: (االو، اونجا كجاست؟؟ كفت: منزل فرهادخان؟ شما كى هستين؟" كفتم: يه دوست! مى خوام يه كم صحبت كنما كمه صدا كفت: بفرماييل، براى جى؟


صدا مىگفت: كى هستين شما؟

$$
\begin{aligned}
& \text { گُتته: به فرهادخان مىگّ! گوشى رو به شوهرت بده. } \\
& \text { كفت: فرهاد؟ كى هستين شما؟ }
\end{aligned}
$$

(ابله، گوشى رو بده بهش"، از شيشهُ كابين نتـاه كـردم، مأمـور در حـال
نوشتن بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { هنوز مىگفت: كى هستين شما؟ } \\
& \text { گفته: دوستت دارم! دوستت دارم! } \\
& \text { ("جى؟ كى هستين شما؟") }
\end{aligned}
$$

"امملكت رو دارند غارت مىكنند، شما هنوز تو سواحل نيمه عريان به فكر
شنا هستين، كمونيستها دارند غوغا مىكنند من، تو رو...٪.
قطع كرد. من هم يواش قطع كردم. نگاه كردم؛ مأمور داشت بـقيهُ بـول كسى رو مىداد، رفتم بيرون، به من حتى نكاه هم نكرد. حداقل دلم نمىسوزه

كه • اليره الكى تمام شد.
از يست خانه بيرون آمدم و راه رفتم و فكر كردم؛ هنوز • ليره دارم. اگّه
 خوش بكذرونه. به اين ميگن رياضى. باشه آقايون، من بلدم منتظر بـمونه. فقط بعداً شما يشيمان نشين؟

سا_ـرجب شيرهى خرد
 نشستند. صـبحونهشون رو دادم. يكـى روزنـامه مـى خونونه، اون يكـى گـوش مى داد، در حال صحبت و خنده صـبحانهشون رو خـوردند. بـعد فـاروقخان كيفش رو برداشت و به سمت آرشيو قبضه راه افتاد. متين هنوز خوابيده بود رود سفرهٔ صبحانه رو جمع نكرده، رفتم بالا. در اتاق خانومبزرگى رو زدم و رفتم داخل.
كفتم: من مىرم بازار خانومبزرگ، جيزى لازم داريد؟
كفت: بازار؟ اينجا مكه بازار داره؟
كفتم: سالها يِش اينجا يه سرى مغازه بـاز شــن. مـىدونيد كـه جـى
مى خوايد؟
كفت: چيزى از اونها نمى خوام!
(》اهار چی مىديم به بحهها؟")
-كفت: نمىدونه، يه خيز خوب درست كن!
آمدم پايين. يِشبندم رو در آوردم، سبد شيشههاى خالى و سبد قارجهارو

برداشتم و رفته. غذاى خوب يعنى خى! F F سال گذشته و خوب مىدونم كه

 به سمت تيه رفتم، خانهها تمام شد. باغها و درختان


سمت جادئ خاكى رفتم. خانهها و آنتنهاى تلويزيونشان رو ديان ديدم
نوزت و همسرش گاوهاى جنتخانوم رو مىشمردن. تو زمستانهاكه بخار از جايى بلند مىشه، آدم خوشش مى آدي

رفته، به نوزت برخوردم.
كفتم: سالام.
سالامى كرد اما برنگشت نگـاه كـنه. انگشـتش رو بــه داخـل قسـمتى از موتورسيكلتش كرده بود و دنبال چيز مىتشت. كمى سكوت كردمـ ور و بعد فقط براى اينكه حرفى زده باشم كفتم: خراب شده؟ گفت: نه عزيزم، اين مكه خراب مىشه؟
سوار موتورسيكلت مىشه و صداى مهيبش تمام محله رو بر مىداره. دو سال بيش با يول باغبانى اين موتور رو خريده بود. صبحها با موتورسيكلتش شير پخش مىكرد، اما من مىگفتم برايى ما نكذار ، من خودم مى آم و و مىگيرم. ("دو تا شيشه آوردى؟")
كِفتم: بله، فاروقخان اينا هم آمدن. (!باشه، بكذار اينجا!)؛
از داخل حياط دبه و قيف رو آورد. لولهُ قيف رو مىگذاره و بعد شير رو خالى مىكنه. كفت: دو روزه براى قهوه خوردن نمىآى.

گفت: تو به خودت نگير، اونها بىادبب و سبكسراند. فكر كردم.
گفت: يعنى واقعاً چيزهايى كه اون روزنامه نـوشته بـود حـقيقت داشت؟ همچحين خونهالى براى كوتولهها وجود داره؟ تمام روزنامه رو انگار خونده. كفت: توام بلافاصله قهر كردى و رفتى. آدم از دست اون سبكسرها مكه
(اسينماهن مىشه؟ كجا رفتى.
گفت: حه فيلمى داشت. تعريف كن.

تعريف كردم؛ وقتى تعريفم تمام شد. شيشهها پر بود. شروع به كشيلن و وزن كردن قارجهاكرد.
كفت: قارع بيدا نمىشه. گرون شده. تو شرابهاى نامرغوب پـلاستيك معريزن. به نظرم قارجها رو از دست ندين. اگّه از دست بدين، • ل ليره رفته. گفتم: همه چيز خيلى گرون شده. كفت: آره همينطوره، همونطور كه شيشهها رو تند تند ير مىكرد، هيجان زده شد. از گرونى گذشت و از زمانهاى خوب قبلها صحبت كرد، حوصلم سر رفته بوده گوش ندادم. بعد از اينكه تمام شيشهها رو یر كـرد و داخـل جـعبه گذاشت، گفت: من مىرم اينها رو خخش كنه. اگه مىخواى تو رو هم ببرم خونه. يدال رو به حركت در آورد و سر و صداى مـوتورش رو دوبـاره بـه راه انداخت.

بعد داد زد: زود باش!
گفته: نه، ممنون، مى گَتت: باشه، و گاز داد و رفت.

به خاكى كه دنبال موتورش راه افتاده بود نگاه كردم. خجالت كشيدم. بـا شيشههاى شير توى دستم قدم مىزدم. كمى بعد برگشتم و چشــتم رو نـگـاه كردم. زن نوزت و جنتخانوم هنوز ايستاده بودند. مادرم مىگفت جنتخانوم روزهاى شيوع وبارو ديده. روزهاى شيوع وبارو تعريف مىكرد، مىترسيدم. باغها و سرسرهها تمام شدند. خانهها شروع شد. از شكاف يه ديوار يه مارمولك ديدم! فــرار كـرد رفت! صلاحالدينخان گفته بود مىدونى، مـارمولك خـونهس رو حـطور مـى مازه
 درآمده من گفت: صبر كن تو يه كاغذ بنويسم بدم. و نوشتهاى از حارلز داروين
 بهمر داد. ليست زيادىها و كمىهاى ما اينه يسرم، فقط اين رو برات مى پڭذارم شايد يه روز بفهمى. ورق رو گرفته، نگاه كردم: قديمى نوشته بود. چشمهايى كه از شدت خوردن مشروب خون مىباريد، منو از نزديك نگاه مىكرد. تمام
 يه روز بيشتر از مواقع عادى مىنوشيد و بعد همونطور مست كنار ساحل قدم
 كرده بود.
رفتم قصابى؛ شلوغ بود. زن سبزه زيبا نبود.
محمود گفت: بايد كمى صبر كنى رجب. شيشهها منو خسته كرده بود. نشستن حالم رو جا جا آورد. بعد برای اينكه خانومبزرى اونو اونطور مست بيدا نكنه و سرزنش نكنه،
 (آآقا جرا اينجا خوابيدين، باران مىآد، سرما مىخوريد، بريد تو خونه، تـو

اتاقتون بخوابيده).
زير لب غر میزد، باصداى هير و لرزانش مىگفت: مملكت لعنتى! مملكت لعنتى! همه جیى الكى است! اين كتابها رو تمام كنه. حداقل اگر اين رساله رو زودتر بزاى استبان مىفرستادم؛ ساعت حنده، يه ملت از خواب بيدار مىشد، همه بيدار مىشن، نخير، الكى نيست، اما توان ندارم، آه اگر يه زنى مطابق ميلم داشتهم، مادرم كى مُرد رجب؟ پسرم، تو مىدونى؟ بالاخره بلند مىشد به شونههام تكيه مىكرد، مىبردمش، تو راه زمـزمه مىكرد به نظرت كى بيدار مىشن؟ مثل احمقها خوابيدن، دروغها داخل اون آرامش احمقانهشون خواباند. با تمام سفسطه بافىهاشون براى اين زندگى به خواب عميقى فرو رفتند. بايد يه نورى به دست بگيرم و تكتك بيدارشون كنه. ! احمقها. در اتاق خانومبزرگ رو باز كردم؛ اونجا اتاق خانومبزرگ هم بود، تو تاريكى ولش كردم. زمزمه كرد: آهاى زن احمق، زن نادون، زن نادون ترسو، رجب بيا منو بخوابان. وقتى بيدار شدم، قـهوه آمـاده بـاشه، مـىخوام بلافاصله شروع به كار كنه، بايد عجله كنه، اينا كلا الفبارو عوض كردند، تمام برنامههام از اين رو به اون رو شد مىگفت: ها ساله دارم براى هدفهم زحمت مىكشم. و منتظر مىماندم تا بخوابه بعد از اتاق خارج مىشدم. غرق در افكارم بودم، يكى از زن ها بحهه به بغل منو تماشا مىكرد. حوصلم سر رفت.
گفتم ديكه فكرشو نكنه. تحمل نكردم بلند شدم و شيشdهامو برداشته. ("من بعداً مىآم").
بيرون آمدم. به بقالى رفته. بححه كه بودم فكر و خيال زياد مىكردم. فكر اين رو مىكردم كه مادرم قبل از اينكه ازدواج بكنه صاحب بحه شده. يكى گفت: عمو رجب! منو نديدين؟

حسن بود.
كفتم: به خدا نديدم. تو فكر بودم. اينجا خى كار دارى؟ كفت: هيحیى. كفته: برو خونه و به درست برس حسـن. تـو ايـنجاها خـيكار مـىكنى؟ اينجاها به درد تو نمىخوره.
"جرا نمىخوره؟"،

گفته: اشتباه برداشت نكن عزيزم. براى اينكه به درسات برسى مىگم. گفت: صبحها درس نمىخونه عمو. خيلى گرمه، شبها تمرين مىكنه. كفته: هم صبحها هم شبها تمرين كن. مىخواى درس بخونى، درسته؟ كفت: البته كه مىخوام. اونطورى كه فكر مىكنى درس خوندن سخت نيست. من خوب درس مىخونه.
كفتم: انشاءالله، حالا برو زودتر خونه.
گكت: فاروقآقا اينا آملن؟ آخه تو سـاختمان سـفيد ديـدمش. جـطورن؟ نيلكّون و متين هم اومدن؟ كفتم: اومدن، خوبن.
كَت: به متين و نيلكون سلام برسون. دوستاى قديمى بوديه. كفته: باشه، مىرسونه. تو برو خونهات.
كفت: الان مىرم اما ازت يه كارى مىخواستم انـجام بـدى عـمو رجب! مىشه به من •ه ليره هول بدى؟ مى میوام دفتر بخرم و دفتر هم خيلى گرونه. كُته: سيكار مىكشى!
("مىگم دفترم تموم شده...").
شيشهها رو زمين كذاشتم و از جيبه •r ليره در آوردم و دادم.
كفت: اين كافى نيست.

كفتتم: بكير زودباش. ببين الان عصبانى مىشمها.

 كفتم: اگه اينطوريه. يس ناراحت نكن باباتو. رفت. شيشهها رو برداشتمه. به سمت بقالى نظمى رفته. كسى نـبود. امـا نظمى مشغول بود. توى يه دفتر چيزى مىنوشت. نگاه كرد. كمى با هم حرف

زديه.
از حال بحهها يرسيد. كفتم كه خوب هستند. فاروقخان؟ براى جى بكم مشروب مىخوره، خودش مىدونه، هر شب مـى آد شـيشه شـيشه مشـروب
 بود؟ نيلكون؟ صبحها مى آد روزنامه مى خره، بزرك شده، بله، بزركى شده. كفتم: در اصل اون يكى هم بزرگى شده. بله، اسمش متينه. اون هم ديده بود و تعريف كرد كه به نظرش خطور اومده. براى همديگه خيزهايى رو رو كـه


 خونه تو دفترم يادداشت مىكنم و آخر ماهها يا دو سه ماه يه بار به به فاروق انخان نشون مىدم.
 اينجورى مىشه، مىیه ممنون. اينا خرج و مخارج منزله. اين هم ماهانهانتونه.

مىگيرم. نشمردم و كذاشتهم تو جيبه. تشكر مىكنم. و بلافاصله از حيز ديگهاى شروع به صحبت مى وكنم. نظمى حساب رو توى كاغذى نوشت و داد بهم، يرداخت كردم. همينكه مى

## از بقالى خارج بشم ناگهان گفت: <br> » (يادت مىآد شخصى به نام راسيم بود قديما؟") <br> "(راسيم ماهىگير رو میگى"]. <br> گفت: بله، ديروز از دنيا رفت.

نگاه مىكرد، حيزى نگفته. بقيهُ پول رو توى ثاكت گذاشته. همينطوره، از كلمههامون و حرفهامون، از همه فراتر مىره. انگار عصر آدمها از همه حيز فراتره.

## ||

وقتى به قبضه آمدم، ساعت ه/ه بود، خيابانها خيس بود. از طراوت صبح هنوز اثرى باقى مانده بود، بلافاصله به سمت ساختمان وزارت ريار رفتمه يه متّ

 خواهـد كرد و سعى در كشف آنحه اين تو نوشتم خواهد كرد. تاريخدان بودنم كار عجيبى خواهد بود.
 شروع بهكار كردم، اون همم با اعتماد به نفس. دو مغازمدار كه در حـال دعـوا همديكه رو كشته بودند، بلافاصله توجهم رون رو جلب كردن. نزديكان اون متوفى كه خيلى قبلتر دفن شده بودنده همديكر رو كناهكار


 تبديل مىكردم، باز كردم و نگاه كردم.

بعد از اون، ماجراى عربى رو خوندم كه + . .ع سكه خريده بود و سعى در چس دادن اون داشت و فروشنده اونو چس نمىگرفت و عرب هم شكايت به دادكاه برده بود. فروشنده در اين بين اسيرى رو هم فروخته بود و ادعا مىكرد كه در مورد اسير نصف قيمت رو گَرفته و اين اضافه يول سكـهها را جـبران مىكند.
بعد از اون رابطهُ يك ملاك قدرتمند در استامبول رو خواندم. در برگّهاى



 انسانها و مردم بودم انگار.
اين شخص به نام بوداك، از كارگرى ساده در اسكله، شروع به كار در زم ارين




 مسجد كه به ميان آمد، يادم آمدكه در جند كتاب تاريخ در مور مورد اين شخص وري مسجد صحبت شده بود. همين مسجدى كه در قبضه ساخته شده بود؛ اون تعريفى كه در كتاب از بوذاك كفته شده با اون شخصى كه من شناخته بودم كاملاٌ فرق داشت
در اين كتاب از بوداك به عنوان يه فرد از اهالى محترم عثمانى ياد شده

بود. اما بوداكى كه من در ذهن داشتم فقط يه حقهباز حرفهاى بود. با خودم فكر كردم كه آيا مىتونهم در مورد حكايت بوداك داستانى بنويسم

يا نه؟
آمدم بيرون، برایى فرار از گرماى خيابان به بازار سربسته رفتم. به سمت بالا تا مسجد ييادهروى كردم. خيلى گرم بود. كسى تو ييادهروها نبود. خسته

شدم.
برگشتم خون دلم غذا خواست به سمت قهوهخانه رفتم. از خيابان كه رد مىشدم خند بحه چشت سرم داد زدن حاقالو و بقيه همر خنديدند. بـرنگشتم نگاه كنه. رفتم و تو قهوهخانه نشسته. درخواست حاى كردم، سيكارم رو روشن كردم. تاريخمدار بودن خه كاريه، شروع به فكر كردم. نوشتهها رو بنويسى، به نظرم بايد خيزى بيشتر از درست كردن داستان در مورد حكايتهاى مختلف وجود داشته باشد. شايدم اينطور باشد. دنبال يه سرى داستان مىگرديه و و بـا يـيـدا كـردن اونها دنبال شواهدى مىگرديهم تا داستانهاى قبلى رو توجيه كنيه و بـراى توضيح يى در يى اين حكايات عمرمان كفاف نمىدهد.
 ادامهُ كار ما را در دست خواهند گرفت و قطعاً خواهند گفت كه ما اتفاقات رو اشتباه تفسير كرديه.
پسر قهوهجی هنوز چاييهرو نياورده. به خودم گفتم اين سـفسطهبازىها هيج معنايى نخواهد داشت؛ مورخ بودن چيزى جز فكر كردن به روابط ميان حكايتها نيست. اين تقابلات ميان حكايتها نيست. به اين باور معرسم كه

فقط يك تفريح خواهد بود. اين مورخ بودن. اما همكاراى من چشت اون لباسهاى اتوكشيده و كراواتهـا، تـمام ايـن

حقايق رو ينهان مىكنند. دلشان مى خواهد خودشان را از بحهها جدا كنند. بالاخره حاييم رسيد. قندها رو داخلش انداختم و به آب آب شدنـاونهانها نكاه
كردم. بعد از كشيدن يه سيكار ديگه به سمت رستوران رفتم.

سال بيش هم ناهارها رو تو اين رستوران مى مخوردم، جايى بیى دوستداشتنى بود. غذاهاى متنوعى داشت و من حس نوستالزیى آشيزخانه رو

درك میكردم.
اشتهام باز شد. يه خوراك بادمجان، يه يرس جلو و يك بشـقاب غـذاى سنتى سفارش دادم و نشسته. وقتى كارسونتر و تميز و مرتب به سرانه كفتم كه يه بيرا هم مى مورم.
غذام رو با اشتها خوردم و ونوشيدنى رو هم با با لذت تمام كردم. ناگّهان به


 هضمش نكردم. اولين مامهاى ازدواجمون براى اينكه بجهدار نشه خمه خيلى دقت مىكردم. خون سلما نسبت به دارو حساسيت داشت تا سردي ارود از از دست دادن لذت همه حيز دقت مىكرديهر. يك سال به اين كارمون ادامه داديهر. سال بعد

 اول تمام آزمايشات رو انجام داد.
من با اين مسئله مخالف بودم. اعتقاد داشتم كه اين مساثل رو نبايد دست دكترها داد. نمىدونم كه بیى خبر از من رفت دكتر يا نه، اما احتمال ممىادم كه رفته باشه، ولى خب بلافاصله از من جدا شدا شد. كارسن آمد و بشقابهاى خـالى رو بـرد. در مـورد دسـر بــرسيدم، كـفت

مسقطى داريه. مشروب هم سفارش دادم. اينبار پدر و مادرم به ذهنم آمدند. هنوز تو محل خودمان بوديم. نه نيلكون به دنيا آمده بود و نه متين؛ مادرم هنوز سالم بود و كارهاش رو خودش انجام مىدداد. توى يه خونهُ سـنگى دو
 بيرون بيايه، كرسنه كه مىشدم، دلم تنبيه بايد در كرسنگى به فكر غذا مى خوابيدم.
 چشهاندازى زيبا از زمينهایى برف كرفته داشت. سرما كه زياد مىشد، كركىهـا
 كرسنگى به راحتى مىشد صداى حيوانات رو پشت در شنيد.


 روباه. وقتى برگشت متوجه شد كه سـنجاب بـوده. مـادرم هـميشه مـىگّفت سنجابها صدلى روباه رو در مىآرند.
 دوباره روحم شاد شد. ماجراى شخصى به نام يوسف رو خوان براى وثيقهُ قرضش بيش حسينخان كذاشته بود و بعد از پس دادن قرض
 نداره و در مورد اين مسئله شكايت كرده بود. نتونستم با خواندن اين موضوع
 كيفه، اما وقتى يه همحّين خيزى رو خواندم، باز هم خنديدم. تو دفترم خيزى حـى ننوشتم. از سر كيف برگّها رو مى اخوندم. اين حالتم مثل وقتى بـود كـه يـه

موسيقى مورد علاقه گوش مىدادم. البته از يه طرف هم به خودم، به كارم و به زندگى درهم و آشفتهُ خودم فكر مىكردم و از طرفى هم سعى مىكردم وقتم رو به كارم و حكايتها بدم. بعضى از كتابها رو كه مى خـوانواندم، به اين فكـر مىكردم كه روزى، كاتبى مثل من، با عجله اين صفحهها رو یر كرده تا شايد بتونه تاريخ رو رقم بزنه. دوباره شروع به خواندن كردم. يه كشتى كه حـاوى بودايىها بود، در اسكلهاى نزديك » رسيده بود و خبرى هم ازش نشده بود. تصميه گرفتم اين طور فكر كنم كه كشتى در جايى نرسيده به استامبول يا نزديك „اتوزلاه غرق شده و سرنشينان اون هم، خون شنا بلد نبودند به اعماق دريا رفتند. بعد ماجراى عبدالله رنگرز و محمد رو خوندم كه براى رنگرزى مغازهاش F استر داده بود اما رنگرزى مغازه ناقص انجام شده بود. اين رو هم خوندم اما نتوشته. تمام پروندهها رو مطالعه
 خيار به يك دورهكرد فروخته بود. به خاطر ترشىها ازش شكايت شده بود؛ در محكمه هم محق شده بود. سه روز بعد هم بזدورهگرد به خاطر گوشتى كه از محمود قصاب خريده بودند دحار مشكل شده بودند و به محكمه رفته بـود. اينها كه به عنوان تاريخ ثبت شده بودنده بيشتر داســتانها جـالب بـه نـظر مىآمدند. براى اين داستانى كه از حكايتها و به اصطلاح تاريخ نوشته بودم دنبال اسمى شكفت|نگيز مىگُشته. مثلاُ (ابوداك بزرگ قبضهه! بـد نـيست! فقط نبايد اسمش بوداك خالى باشد، به نظرم بوداك پاشا بهتره. شايدم بـه نظرم بعداً پاشا هم شده باشد. شايدم يه نوشته در مورد اينكه حطور بعداً پاشا شده بنويسه.
در حال خواندن فرمان طاهر پسر محمد براى فتح سياهان بودم. شخصى كه به آن سمت الشكركشى كرده بود، اما به گـفتهُ ديكـران پس از بـازگشت

سياهش تنها مانده بود و توسط حيوانات وحشى دريده شده بود. همسرش به دست چدرش كتك خورده بود و در نهايت كشته شده بود. مى خوندم اما جيزى نمىنوشتمه. بعد از اون قيمت اجناس رو رو در بر بازار ديدم؛ جالب بود. آن را همر به دفترم الصاق كردم.
 ينجرهاى كه نور از سمت آن مىتابيد نگاهكردم.


 من هم اون تابستان رو با كتابهاى يلدرم، كشتن دور بـاغ و و اطـراف سار ماحل

 نفر هستند كه مثل من تاريخ رو به عنوان شغل دوست داشته بار باشند؟



 نشدم و بلند شدم، سوار ماشين شدم و به خونه بركششتم.

الا_هتين در بار (ديسكو)

آخرين تكه از هندوانه رو تو دهنم خيوندم و از سر ميز بلند شدم. مادربزرى گفت: اين هنوز غذاش رو تمام نكرده كجا داره مىره؟ نيلكون گفت: نكران نباشيد مادربزرى، متين غذاش رو تمام رو كردهـ

فاروق كفت: اكه مى خواى ماشين رو ببر.
كفتم: لازم شد مىآم مىبرم.
"(گكتى كه من ايـنجا تـنها مـىشينم و خـيلى خـيزا رو از دست مـىدم،
درسته؟《
نيلكون باصداى بلند خنديد. من خيزى نگفتم. رفتم بالا، يـولى رو كـه براش يه ماه كار كرده بودم و به من حس اعتماد مىداداد، به همراه دسته كليدم


((همه رو خوردم، حتى هندوانهام رو").
((ماشاءالله!)"
از در باغ خارج مىشم و هنوز هم صداى فاروق و نـيلگون را مـششنوم.

تمام شب همين كار رو مىكنند. تمام شب يكى چيزى از اون يكى ييدا مىكنه



 خورده و اگر نيلكون هنوز نخوابيده باشد، فاروق از داستان


رو به خودش مىده كه هى از هر طرف به من حرفى بزنه.


 اتاقش مىره. كوتوله بدبخت هم غذايى رو كه ريخته جـمع مـى ريكنه و هـنـوز خستگى غذا پختن رو از تن به در نكرده، دسر رو مى جينه.



 باغجهها بود غايب بود. نشسته و كوش دور دادم:
("يه كم بعد كه يدر و مادرم بخوابند ويديو تماشا مىكنيه").
("نه بابا، تمام شب اينجا بمونيهم").
كلنور گفت: من دوست دارم برقصم. يه موسيقى خيالى بـراى خـودش كذاشت و شروع به تكون دادن خودش كرد.

فكرت گفت: ما يوكر بازى مىكنيه.
("بريهم كافى شاب يه حايـى بنوشيم").
》 (ه كيلومتر بريه؟؟"
("بريم فيلم تركى ببينهم و وقت بگذرونيه"].
خاموش روشن شدن فانوس جزيره رو كه درياى راكد رو تحت تأثير قرار داده بود تماشا مىكردم. به خودم و وزش بام باد فكر مىكرديم، اينكه خطور هر دو دو

سرگردون بوى عطر زنانه شديه.

 كه شبها تاصبح تو رختخواب بهش فكر مىكردم. مىدونم كه بايد خودم رو براش تحليل كنه و بهش بشناسونه. اما از اين (امنى) كه بايد براش تعريف
 جعبههاى ديكه شده، توى خودم هميشه يه خيز ديگهاى مىديدم. بعد از از ييدا شدن اون خيز گمشده، خودم هم ييدا مىشدم. من و جيلان بايد همديكر رو
 فكر كردم. انسان به خاطر عشق به سمت دورويى سر مى ايوره، اما فكر آي مى مردم من به خاطر اين حس عشق از اين دورويى دور خواهم شد شـ آه خداى

 ماشينها شديم و به سمت ديسكوى هتل راه افتاديه. به جز جند تا تا توريست



رو مسخره كردند.
(ااين آلمانىهاى از خود متشكره،!
(》دلم مى خواد تفريح كنم بجهها، جيكار كنيه؟")

بجهها كمى رقصيدند، من هم با جيلان رقصيدم، اما اتفاقى نيفتاد. از من برسيد كه جواب ז موزيك تند شد و جيلان بى حوصله از اونجا جدا شد و رفت، نشست. رفـتم بالا. سكوت بود. از راهروهاى هلالالى شكل عبور كردم، توى آيينه خودم رو نكاه كردم، خدا لعنتت كنه، آن قدر ضعيف و خوار شدى كه حتى نمىتو اونى به







 ثروتمندان مىشه، كنار مىكذارم، اما جيلان فكرم رو رو به هم هم ريختته.


ديكهاى و سوار ماشينها شديهم.
ماشين (آلفا رومئولى فكرت يه خيز خارقالـالعاده بود. قسمت راننده داشت،

 كاميونها، اتوبوسها، قهوهخانهها، رستورانها، كارخانهها رد شديه و و رفتيه. فكرت فقط ياش رو روى كاز فشار مىداد. كاهى هـمـ از هـيجان فـرياد

میزدند و مىخنديدند. فكرت تو حال خودش نبود و فقط به جلو مىروند؛ به سمت يه نفر كاز داد كه اگر خـودش رو كـنارى يـرت نكـرده بـوده تـصادفى وحشتناك اتفاق افتاده بود.
جيلان داد زد: ازشون رد شديه، از همه رد شديه، كاز بده فكرت. زينب كفت: بحهها من نمى انوام بميرم، مىخوام تفريح كنه. (پمى خواى ازدواج كنى؟" (اعزيزم اين ماشين آلفارومئوست، بايد از خجالتش درآمدآهـ، مسابقه رو برديهم و به سمت جادئ باداد راه افتاديه. اين جاده رو رو به خاطر اينكه بدىهاش رو بنهان نمىكنه، دوست دارم. روى ديـوار نـوشته كـه هــر حيزى اينجا دروغينه. ساختمانهاي آبكى، رستورانهاى بیىيفيت، همه حيز ديز



 شديه. روى درش نوشته „كلوپ"،، اما هر كسى كه •هـ ليره بده مى تونه بره تو.
با جيلان رقصيدم، امـا در مـورد جـيز خـاصى صـحبت نكـرديه. خـيلى
 زياد ديكهاى بود. تو حشههاش يكى خط ناديدنى افق وجود داشت. وقتى به نگاهش نگاه مىكردم، بىدليل حس مىكردم كه جقد مىتونم دوستش داشته

كمى ديكَ رقصيديهم چشت هر دومون يه دنيايى شخصى مخفى شده بود؛ انگار بايد سعى مىكرديهم برش داريه. اما با خودم فكر مىكردم نكنه تمام اين |فكار زاييده تخيلات من باشه.
كمى بعد موسيقى فلاكت تمام شد، يه موزيكـ چرجنب و جوش شروع شد و از شدت هيجانات همه به وجد آمدند.

جيلان ميان اونها موند و من نشسته. بـه بـجههها كـه نـورهایى رنگـى روشون مىتابيد و در حال رقصيلن با ريتم تند بودند نگاه كردم و فكر كردم. مثل يه مشت مرغ احمق كه از سرما مىلرزند، خودشون رو تكون مىدن و كلههاشون رو بالا پايين مىكنند. احمقها! تمام اين كارها رو نه به خاطر اينكه تفريح كنند كه خون همه اين كار رو انجام مىن تكرار مىكنند. هيج به اين فكر كردن كه موقع رقصيلن ز; خودشون هم بیرسن جى كار دارم مىكنم؟ حون با حركات عجيب هيجوقت موسيقى رو نمىشنوند. من هـميشه از اين كار بدم مىآمد كه كارى كه بهش ايمان ندارم رو انجام بدم. اما انگار براى نشان دادن خودم به اين دختر بايد اين كارو بكنه. اما من آدم اين كار نيسته، هميشه دوست داشته خودم باشه. هميشه به اين فكر مىكردم كه بودن آدمها در جاى خودشون كار سختيه و اينطور انسانهاكم هستند. اما افكار يه كنار و كارى كه بايد كرد كنارى ديگّر رفت. بالاخره از اون زست جنتلمن مآبانه خارج شدم و به اونهايى كه احمقانه مىرقصيدند بيوستم. كمى بعد از حال و هواى اينجا هم خسته شدند و گفتند كه بهتره بريهم جاى ديكه!

بلند شديه؛ يولها رو فيكزت حساب كرد، من و ودات هم دست به جيب كرديم، اما طبق معمول فِكْرت اجازهُ تكون خوردن بهمون نداد. وقتى برگشتيه و به BMW توركاى رسيديه؛: بجههها از خنده ريسه رفته بودند.

سوار ماشين شديم، تو جادة́ آنكـارا كـه افـتاديهم بــه يـه هـندوانـهفروش
 صحبت كرد. هندوانهفروش برگشت و به سر مـاشين نـــاه كـرد. تـورگاى از از هنجرهٌ ماشين به فكرت گفت:
(انمىده، مىگه نها).
فكرت گفت: تقصير ماست، خيلى يرجمعيت اومديه.
گلنور گفت: نداره؟ جيكار كنم حالا؟
(ااكه به خوردن مشروب رضايت مىدين، از يه جايمى حالا مىگيريمه). (انمىشه، مشروب نمىخوام، بريهم به يه داروخانه)]. ("جی مى خواى از داروخانه؟")
فكرت گفت: بقيه جى مىكند؟
تورگاى به سمت ماشيناى ديكه رفت و بلافاصله برگّشت و گفت: مىگّند
مشروب بكيريه.
راه افتاديه. هنوز به بالاى تָه نرسيده بوديم كه تو مسير يه مرسدس بنز با پلاك آلمان رو ديديه. روى باربندش حمدون حيده بود. فكـرت گـفت: زود باشيد بحّهها و با چراغ راهنماش به بقيه اشاره كرد. به مرسدس بنز نز نزديك شد و با سرعت زياد به سمت راست كشيد. مرسدس ناكزير خودش رو كـنار مى مشيد و صداى بوقش گوش رو آزار مىداد. توركا با يه حركت ناگهانى بهش نزديك شد و مرسدس مجبوربه رفتن توشانه خاكى شد. بعد BMW توركاى كاز

داد و رفت.
(٪ود باش فكرت، نوبت توئه)،.
(انه، هنوز بكذار يه كم حالش جا بياده). تو مرسدس فقط يه نفر بود؛ به نـظرم رسـيد كـارمنديه كـه از آلمـان بـر

فكرت گفت: بحههها به اونجا نگاه نكنيد. اون هم مثل تـوركاى، اول بـه مرسدس نزديك شد و بعد يواش يواش به سمت راست كشيد. دخترها قهقهه مىزدند. مرسدس كه از كنار جاده بيرون اومده بـود، دوبـاره بـه اون سـمت هدايت شد؛ خودش رو جمع كرد و تونست مـاشين رو كـنترل كـنه. بـحچهها مى خنديدند.

## ("تونستين قيافهُ يارو رو ببنديد؟")

كاز داديم و رفتيه. كمى بعد ماشين ودات هم همينكار و با مرسدس انجام داد، صداى بوق و اين دفعه داد و فرياد مرسدس رو شنيديه. توى يه یمب بنزين به هم رسيديم. خراغها رو خاموش كرديه. مرسلس آروم آروم از كنار يمب بنزين گذشت، بحهها شروع به خنده كردند. زينب گفت: اما دلم براى طفلك سوخت.

تمام اتفاقات رو بارها و بارها براى همديكه تعريف كردند و خنديدند. من خسته شدم. رفته و از بوفهُ آنجا يه شيشه شراب گرفته. باز كردم. بوفهدار گفت: تو اهل استامبولى؟

ويترين بوفه مثل يه فانوس روشن بود. كمى اونجا نشسته. بـه راديـوى كوحيك بوفه گوش دادم. به صداى زن خواننده كه تو راديو موسيقى سـنتى مى خوند دلم مىخواست همه خيز رو فراموش كنه. تمام احساسات مربوط به عشق، نفرت، موفقيت درهم آميخته شده بود.
(ابله، اهل استامبوليم".
(» كجا داريد مىريد؟")
("هيحّى، فقط يه كم مىگرديمه)!
بوفهدار كه خسته و خوابآلود بـه نـظر مـىرسيد، سـرش رو تكـون داد،

هاــمتين در بار (ديسكو)
》آهان! با دخترها...)..
منتظر بود كه حيزى بگّم، انگار ايـنها خـيلى مـهمه، امـا صـداى بـوق ماشينها اجازه نداد و بلندم كرد. دوييدم و سوار شدم. مى گڭتن تو كجا موندى. به خاطر تو دير مىرسيه. در حالى كه فكر مىكردم تفريح ديكه تموم شده، اما تمام نشده بود. با سرعت رفتيم و دوباره ديديمش؛ با سرعتى هـي نه
 مرسدس بنز به سمت خاكى هدايت شده بود. صداى بوق نيز لحظهاى قطع نمىشد. هر سه ماشين با هم مرسدس رو احـاطه كـرده بـودند. در خـوردن
 جشم رانندهُ مرسدس بنز رو میزد. دستهاشون رو از ماشين بـيرون آورده
 آهنگ مىخوندند. همه ميان سر و صداى ما گير كرده بودند، مرسدس بــنـ
 شراب خوردم. ديدم كه جيلان پاهاى برهنهاش رو از چنجرهُ عقب بيرون

 هاهاشو آروم آروم بالا مىكرد.

جيلان كفت: من مست نيسته. همه ساكت شديه. حالا ديكَه باكَـشتن كـاميونها و اتـوبوسها از كـنارمون در سـياهى و
 مىشد. به اين فكر كردم كه صرفا به خاطر كارى كه جيلان كرده، مىتونمر تا

آخر عمر دوستش داشته باشه. نزديك به يه دوراهـى، تـو يـه يـمـب بـنزين ايستاديه. از ماشينها يِياده شديه. از بوفه شراب و ساندويج گـرفتيه. مـيان
 داشتيه رو خورديه. جيلان كنار جدول نشسته بود و مثل آدمهاى مـحو بـه اتوبوسها و مـاشينهايیى كـه رد مـىشدند نگـاه مـىكرد. در حـال خـوردن ساندويج بود، همونطور كه نگاهش مىكردم به آيندهٔ خودم فكر كردم.
 سـيكار تـعارف كـرد. روشـن كـرد. از مـن خـيلى دور نـبودند، امـا بـه خـاطر
 كنجكاو بودم. كمى بعد كنجكاويم به ترس تبديل شد. اما اين احساس هــــم مثل حيزهاى ديكه خيلى طول نكشيد. دوباره سوار ماشينها شديه. بــدون


زاــفاطيها دخترى كوجـك و تر و تازه لست

در تمام اون زمانهاى نفرتانگيز، وقتهايى كه صداى بیامامان آدمهاى

 به صداى بيرون گوش مىدادم









صلاحالدين اشتباه نمىكرد، تو دنياهيج جيز جديدى وجيا وجود نداره! فاطيما، هر روز يه دنياى جديديه، دنيا هيا هر روز اين مسئله منو اونقلر هيجان زده مىكنه كه كاهى هنوز آفتاب در نيومده بيدار

مىشه. با بيدار شدن خورشيد همه خيز دوباره نو مىشه و من هم با اين نو شدن، خودم رو از اول بيدا مىكنه و حيزهايى مى بينمر كه هيج وقت نديدم
 جديدى كشف مىكنه. از اين مسئله اونـقدر هـيجان زدمام فـاطيما، كـه دلم

 حشرات رو از نزديك ببينمر و بلافاصله بيام بالا و تمام ديدههام رو بنويسم.
 نكاه كن فاطيما به اون كرم ابريشم؛ يه روز تيروانه مىشه و و میيره، انسان فقط بايد چيزهايى رو كه مى بينه بنويسه، اون وقت من همر مثل ارويـايـىها
 اين گوشه از دنيا هيحى نخواهند شد. فاطيما، ديدى شفتالوها حطور شكوفه

 حطور به هم اشاره مىكنند، هيج دقت كردى كه دريا خطور آبش بالا و پايين مىره، يعنى همون جزر و مد رو مىگّم، انسان بايد به همه جيز ديز دقت دآشته باشه. خون دانش اينطورى زاده مىشه و مىتونيم همينطورى مغز يرورش




اگه همه بفهمند كه اين مسئله وجود داره، تو ذهنشون جايى برایى خــا باقى نمىمونه، چون غنجههاى در حال باز شدن، مرغهايى كه تخم مى

و بالا و ثايين رفتن دريا و خيزهاى ديگه، اينطور كه فكر مىكنند حكمت خدا
 متوجه مىشند كه اشيا دليل هم هستند، فقط همين. و اگر خدايى هم وجو





فهميد. ذرسته، به حرفاى من گوش مىدى

 خودشونه. جسارت و ترس، حاداش و جزا، خوب و بد، اكه همه بفهمند همه حيز دست خودشونه، خیى مىشد فاطيما؟ اين رو مى وكه و از سر ميز غذا بلند
 همون سالهاى اول مىشند، آدمهاى ترسو و احمق از افكارشون مىترسنـيندو ساعتها از خودشون و ذهنشون فرار مىكنند؛ احساس تـرس و وحشت بـه همراه عذاب خواهند داشت. بعد دوان دوان مى آن پـيش مـن، يـيش مـن و و



مسلمانان طرح جديدى از زندگى خواهد ريخت. چرا نباشه؟
كوش مىدى فاطيما؟
بله! چون كه فكر مىكنم ديكه گوش دادن به تـوام گـناهه. خـون ديكــ سيبزمينىهاى پخته و خورشت دستِخت رجبرو خوردم و به اتاق سردم

اونـجا مـــشينه و دسـرم رو روى يــاهام مــىكذارم و يـواش يـواش
مى خورم. دسرى كه از دانههاى انار درست شده، و چه خوشمزه است!
 ميز رفتم و نشستم. روى ميز يه شيشه ادكلن بود، شيشه نبود اما داخلش ديده مىشد. ديروز وقتى ديدم فكر كردم كه جنسش از شيشه است. اما نيلكون بهمه كفته بود كه مادربزرى اين شيشهُ منه و بالافاصله از دستم كرفته بود. اون خيزى كه از اون پالاستيك خارج بشه، ممكنه به شما زندكى بده اما اما به من نه. مى مندند، جقلر عجيب هستند اين ييرها، مى خندند، خطورين مادربزرى، بازهم خنديدند. مىدونين تلويزيون خيه، باز هم مى خندند. مى مىدونيد ماريندين ماشين


 دوباره مى خندند. شايد خون پدر و يلدربزركشون تمام عمر كريه كردندئد اينا دارند تلافى مىكنند. حوصلهام سر رفت. كوتوله رو بيدار كنه و ازش بخوام آش درست كنه؟ با عصام به زمين كه



دردم نخّورى، یس چرا اينجايم؟ گمششو! بلافاصله مىره، مىره بيش بحههاها، شروع به غر زدن مى مننه، من خيلى از دست مادربزركتون كشيدم بجهها! يس خرا هنوز اينجايى، جرا اين كوتوله مثل
 كه مرحوم دوعانخان، اين بول رو به من داده بود و كفته بود هر طور دوست

دارى زندگى كن. من از عذاب وجــان كـارهاى يـدر و مـادرم خسـته شـدم.


 من مثل فرشته بود. وقتى دوعان من تمام دارائيش رو به شما مىداداد، ديگه
 فروخته و حيزى باقى نمونده، مادر، تو رو خدا در مورد بابام اينطور صحبت
 تو رواينقدر وابسته كرده به اعماق دريا بندازم. ببين مادر براى يكى از دوستام

 مشروب تو كارم دخالت نكن. از يشت ميز بلند شدم، در كمد رو باز كردم و كليد رو برداشتم؛ بوى عور عود خورد تو صورتم. كشوى دوم رو باز كردم، جعبه رو برداشته، خالى بود، دوباره سر جاش كذاشته. ياد بحكى خودم افتادم. تو استامبول بهار آمده بود و من اون دختر \& بعدازظهر براى تفريح بيرون مىريه. با شكرىياشا اينا مىريم؛ دخترانشون،


 بخواب. باشه من مى خوابم براى اينكه فردا شادابتر به اونجا بار با بريمه بوى یدرم مى آد. من تو فكر اونها مى خوابم و صبح اول وقت بيدار مىشم. جشممر به جعبه

مى|فته، همون جعبهای كه خاطرات پدرم درش مدفون شده. سر جعبه́ كهنه و فرسوده فرياد مىزنه. من مىدونه زندگى خيه؟ دلم مـى خواد از ايـن جـعبه نجات ييدا كنه. براى هميشه. اما نه، اگر از دستش بدم، انگار زمان رو هه از دست دادم. جعبه رو توى كشو گذاشتهr در رو قفل كردم، دوباره نگاه كردم و دوباره قفل بود. به رختخوابهم رفته. اما خوابم نبرد. به رنگَها فكر كردم، به روزی كه راز رنگگها رو كشف كردم.
راز و رمز رنگـها خيلى ساده است فاطيما. اين رو يه روز صلاحالدين رنگَ روى ميز غذاخورى رو بهم نشان دادء و بهم گفت: مىبينى فاطيما، V تا رنگ اينجا وجود داره، مثل رنگَ روى موهاى تو، با هر چرخیى يـه رنگـى جـلوى حشمه مىآد. اما امروز صلاحالدين، همه رنگّههاى تو محو شدند و فقط سفيد مونده، رنگى كه هيج وقت دوست نداشتى. شبها رساله مغرورانةً خودت رو باز مىكردى و تأكيد مىكردى كه من فقط خيزهايى رو كه مىبينم مىنويسه. دانش همه جا وجود داره و ديده مىشه! فراموش مـىكرد كـه يـه حـرف رو چندين بار زده. مىگفت كه علم طولانيه و پرمحتوا و مرگ به هر حـال فـرا مىرسه. اين مال سالهايى بود كه مرگ رو كشف كرده بود. فاطيما همه وقت نمىكنند همه چيز رو امتحان كنند. تمام دانش و معلوماتش رو توى جعبهاى در رختشورخانه نگّه مىداشت. از نظر مـن هــمحیين آدمـى احـمق بـه نـظر مىرسيد. چرا هميشه بايد عقب باشيه؛ گاهى صلاحالدين فرياد مىزد كه ما هميشه همين بوديه. ارويايىها همه خيز رو قبل از ما يیداكردند و درك كردند. چرا فاطيما؟ چون فكر نمىكنيه. به اعتقادات احمقانمون آويزون شديه. بـه نظرت به خاطر اين آدمهاى احمق توضيح دوباره تمام حيزهايى كه وجود داره احمقانه نيست؟ لازم نيست جيبهامو پر از طلا كنم و برای فـهماندن ايسن خيزها به اون بیناموسها راهى استامبول شم. اتفاقات درست هميشه يكبار

كشف خواهند شد. دريا تو لمستان هم آبيه، درخت انجير تو نيويورك هم در تابستان ميوه مىده و جوجه مرغ كه سر از تخم در بياره، شروع به جيك جيك مىكنه، و بخار آب كه تو لندن ماشينها رو به حركت در مىياره، اينجا هــم همين طوره. دانش براى زندگى و جمموريت براى يك ملت بهترينه روزى كه اينارو به من گفت، ديگه از يول كردن جواهرات من و خبر كردن يهودى دست كشيده بود. ديگه براى ثابت كردن باران تو حياط نمى خـوابيد و و مثل روانىها به يهجا خيره نمىشد. دست از دود درست كردن و با شيشهها سر و كله زدن بـرداشـته بـود. فـاطيما بـه خـاطر جـرت و يـرتهاى داخـل رختشورخانه خيلى تورو تو خرج انداختم. مىگفت همه خيز بحָه بازيه، انگار تو حق داشتى، عذر مىخوام، بعد از ساختن خانه، آَيزون شدن به اون آزمايشكاه كه علم رو ثابت مىكرد كار احمقانهاى بود. اين كليدها رو بگير و باكمك رجب همه رو جمع كنيد ببريد. بريزيد تو دريا. اگه مـىخواى بـفروش، هـر كـارى مى مواهيد بكنيد. اين تمبرها و كلكسيون حشرات رو هم ببريد، اين موشى كه تو الكل خوابيده؛ خداى من ديگه خی مونده؟ رجب رو صدا كن. به هر حال براى كتابها هم جايى نمونده. بلافاصله از اين فانتزىها نجات يـيدا كـنيه. خيلى بهتر شدكه صالاحالدين از احمق بازىها و اين كتابهايى كه هيج جايى براشون نداشتيه دست كشيد.
دانشمندان به قول خودش همه چيز رو ييدا كرده بودند و خـيز جـديدى باقى نمونده بود. ببين اين جمله رو: چشت افتاب جيزى وجود نداره! فباطيما ديدى حتى اين جمله هم جديد نيست، اين حرف رو هم از اون لعنتىها ياد گرفتيه، مىفهمى حرف منو؛ وقتى همر ندارم. براى اين جامعه و جامعهشناسى جلد كتاب نوشته. براى نوشتن اثرى كه مال خودم باشه و دنيا رو تكون بده، چقدر وقت صرف كردم فاطيما! من مثل آدمهايى نيستم كه فقط بـراى

ورق مر كردن بنويسم و بهشون هيجِ اشرافى نداشته باشم فاطيما، نـه، مـن نمىتونه. اين رسالههاى عبدالله جودت رو ببين، آدم ساده و ييشيا آخه علم يعنى همش همين، تمام كلمات رو اشتباه به كار برده. حند بار بايد نوشتههاش اصلاح بشه، تازه اگر هما اصلاح بشه، كى اين حرفهساى ابلما ابلهانه رو
 كه اگر كسى مثل من بخواد علم رو از روى واقعيت نشون بده، ايمانش زير سؤال مىره. صداى داد و فرياد صلاحالالدين رو خوب بـه يـاد مـي آرم و و بـعد

صداى غرش لوله اگزوز ماشين رو.

 كوش دادم.
يكى فرياد زد: فردا نزديك خونهُ جيلان اينا مىبينمت، باشه؟
متين فرياد زد: باشه. بعد ماشين با اون صداى گوشخراش گّم شـد و ر رفت. بـعد مـتين از بـاغ
 از جلوى اتاقم كه رد مىشد، مى خواستم صدا رئمنم متين متين، بيا اينجا، برام


 لباسهاشو عوض كرده و به تختخوابش رفته و تا ها هـ ديگهاى كه بشمرم با بها


جوانه، راحت مى خوابه، اينطور نيست فاطيما؟



انتظار براى رفتن مهمانها؛ به هر حال هميشه جـيزى بـراى انتظار وجـود



 و تر و تازه بودم اما نه آن طور كه دوست دو داشت اشته.
خيلى دلم مى خواست بدونم كه ممكنه گاهي انسان تمام










 كذاششتم دهنم. مثل يه دانه ياقوت تراشيده بود. ميان آروارْهام

 برداشتم و امتحان كردم. دوباره يكدونه ديكه و بعد سه تانى ديكه؛ اميا اما باز هم


IV حسن يه ساحل هورود IV

بيدار شدم. نگاه كردم، آقتاب تا شانههام بالا آمده بود. يرندهها رو درختا آواز مى خواندند. یدر و مادرم اون داخل دوباره شروع كرده بودند. چدرم مىگفت: حسن ديشب ساعت چند خوابيد؟
 يدرم گفت: نه، ظهر براى اينكه بيينم خونه هست يا يا نه مى آم. بعد اونها ساكت شدند اما يرندهها نه. از توى تختخواب و يرندهها رو مىشنيدم. بلند شدم و شانهُ نيلگون رو از جيب شا شلوارم در آور آوردم و

 بعد آروم از ینجره خارج شدم. از داخل حوض به صـور
 دنياهاى مختلفى هستيه. رفتم داخل و مايو و شلوار و كـفشها هامو يـوشيدم شانه رو تو جيبم گذاشتمه در حال خارج شدن بودم كه صداى در رو شنيدم. يدرم مىآد. مثل اينكه بايد به اين گوش كنم كه براى صبحانه ينير و زيتون و و و و

براى زندگى دييلم حتماً لازمه. يشت در صحبت مىكنند.
 مادرم مىگفت: ديشب درس مى میوند.
 درس نمى خوند. معلوم بود كه فكرش بيرون از از اتاقه. مادرم كفت: مى خونه، مى دیونه. بليطفروش بير كفت: خودش مى دونهنه. اگه نـخونه دوبـاره مـىفرستمش پيادوى آرايشكاه بشه.
بعد شنيدم كه يكى ضعيف و ديكرى قوى دور شدن. من به آشـيزخـونه

$$
\begin{aligned}
& \text { رفتم و شروع به خوردن غذاكردم. } \\
& \text { مادر گفت: بنشين، جرا سريا مى انورى؟ }
\end{aligned}
$$

كفتم: دارم مىرم. هر طور باشه هر حقدرم كه كـار كـنم فـرقى نـمىكنه. صداى بدرم رو شنيدم.








 بختن نبود، مادرم براى خريد از بليطفروش حتى يول هم نمى نرئرفت و شايد

هر دومون گرسنه مىمونديه. گفتم بگذار همه خيز رو براى مادرم تعريف كنه.
 اميرياليستها مملكتهايـى مثل ما كه رومـون دست انـداخـتن، امـا مـتوجه نمىشه كه، فقط به اين فكر مىكنه كه در حال نابودى هستيه ولى چراش رو نمىدونه.
گفتم: نه مادر، من مىخوام برم، كار دارم. كفت:باشه يسرم، خودت مىدونى. دوباره كفت: باشه، برو اما دير نكن، یدرت ظهر مهر مىآد. اما اشكال نداره برو.
 سمت ثايين تָه. ديروز •ه ليره بهم داده بود. عمو رجب هم • . ليره داده بود.

 لكاريتم و نه به مثلثات احتياج ييداكردم. اما استادان، معلمان و بزركان جـرا دوست دارند منو به زور توى كلاس نكه دارند و نخواستهها رو يـادم بـدند.


ياد كنه رو نخواهيد ديد آقايون. به جاده نگاهكردم، به كارخانه و ماشينهايى كه از سربالايى بالا مى آمدند. حوصلهام سر رفت، دلم مىخواست كارى بكنه. هيحى نباشه، برم به مؤسسه، اما از اينكه اونجا تنها بمونم ترسيدم. وقتى مصطفى و ور سردار نيستنده بـرامى

 بدين، يه روز تلويزيونها و روزنامهها از من صحبت به پلاز كه رسيدم نگاهم رو خرخوندم. نيلكون نبود. نگاهى به همه جـا

انداخته؛ مردم تـو بـالكنها نشسـته بـودند و صبحانه مـى خوردنده مـادرهاها، دخترها، يسرها. بعضى ها باغ كوجكى داشت اشتند و بالكنشون اونقدر كوجك بود كهـ تعداد زيتونهاى داخل بشقابشون رو همه مىتونستم بشمرمرم كمى بعد عمورجب رو ديدم. خريدكرده بود. منو كه ديد راهشو عوض كرد

و اومد.
گفت: تو جيكار مىكنى باز اينجاها؟ كفته: هيجى! ديروز خيلى تمرين كرديم، امروز اونى اومدم تفريح. كفت: عزيزم برگرد خونه. تو اينجاها كارى نداري
 A. . .
 كفت: نمى خوام. برای اينكه درس بخخونى اون يولو بهت درد دادم. براى اينكه درس بخونى انسان بزركى بشى. كفتم: آدم مجانى انسان بزرگى نمى ششه، خون حتى يه دفتر هم •ه ليـر است.
گفت: باشه. در آورد و •ب ليره ديكه داد بهم و گفت: اما نرو سيكار بكش
باهاش
كفتم: اكه فكر مىكنى مى خوام سيكار بكشم نگيرم ازت. كمى صبر كردم و

> گرفتم.

كفتم: باشه، تشكر مىكنم. به متين و نيلگون سلام برسون. اومده بودن
مكه نه؟
("منم بايد برم درس بخونه، انگليسى سختههـ). كوتوله كفت: آره، سخته. تو فكر مىكنى زندكى آسونه؟

حالا واسه اينكه اين هم مثل بابام شروع نكنه، راه افتادم.
 به من گفت: اينجاها جیكار دارى. همه همين رو مىگند. انگار اينجا همه به راحتى كناه مىكند و منو كه مىبينن أرامششون به هم می مىريزه.
 خيلى وقته كه اومده و تو ساحل دراز كشيده. كى اومدى؟ كتاب كنار دستش بىتكون افتاده. متعجب شدم. يه نفر داد زد: هوى! مىافتى اون توها. برگشتم و نگاهكردم، سردار خودمون بود. گفت: چه خبر بسر، اين ورا خيكار دارى؟
"هيحى"
" (ولكّردى مىكنى؟" كِتم: نه كار دارم.
كفت: دروغ نگو، انگار مى خواستى بخورى اون تو رو. زشت نيست؟ بـه مصطفى بگم بعد مى بينى جی مى شه. يه آشنايى داريهr، من منتظر اون هستم، تو چيكار مىكنى؟ گفت: دارم مىرم تعميرات و كيف توى دستش رو نشـون داد. كيه اون؟

آشناست؟
كفتم: تو نمىشناسى. گفت: هيج كس نيست كه من نشناسم. خجالت نمى كشى دخترها رو ديد میزنى. بكو ببينم كدومه؟
 مىكنى.

جلوى بينيم رو نشون دادم.
كفت: كتاب مىخونه؟ تو اونو از كجا مىشناسى؟
كفتم: از همين جا مىشناسم. از قديهم يه خونهُ سنگى قديمى داشتن بايين تيه و يه دكان سبز هم تو بازار؛ از همين طريق مى شناسه. كسى ديكهاى اون موقعها اينجا نبود. تو محلة بالا هم همينطور. همه جا ير از درخت و باغ بود

و اون اينجاها بازى مىكرد.
گفت: اون زمان اينجاها زيبا بود؟
 دريا بالا پايين مىیريدند. همه نونشون رو خودشون در مىآوردن. كفت: جالبه، حالا بكو ببينم واسه خى منتظر اون دختر هستى؟ » (دآوردم و نشون دادم و گفتم: اين شانه مال اونه؟"《 كفت: اين شانه مال اونه؟ اونا از اين حيزا مصرف نمىكن، بده ببينه. شانه رو گرفت و شروع به نگاه كردن كرد.
("تو عاشق اين دختره هستى؟") گفتم: نه، دقت كن نشكنى شانه رو؟ ((مثل اينكه همحָين روسفيد هم نشدى با عشق اين دختره)]. گُفتم: آنقدر باهاش ور نرو، حيفه، مىشكنه.

كفت: حرا؟ و شانه رو داخل جيبش كذاشت و بركشت كه بره. دنبالش دوييدم.
گفته: زودباش سردار، شوخى بسه. جواب نداد. (ابده به من اون شانه رو)؛ باز هم جواب نداد.
(االان وقتشه، زشته بده به من").
به شلوغى جلوى یلاز رسيديه. داد زد: تو كه به من خيزى ندادى بـرادر

من، نيا دنبالم، زشت نيست؟ همه نگاهم كردند. ساكت شدم و دور شدنش رو تماشاكردم. بقيه رفتند. ديگه كسى نمونده بود. به سمتش دوييدم و بازوش رو گرفته. يָيحوندم تا حسابى درد رو احساس كنه. داد زد: آى حيوان. كيف خراب از دستش افتاد، صبر كن الان مىدم. شانه رو از جيش درآورد و پرت حرد روى زمين. گفت: تو از شوخى چى حاليت مىشه آخه! شانهرو برداشتم، خدا رو شكر حيزيش نشده بود. توى جيبم گذاشتم. "(هيحیى حاليت نمىشه تو، شغال نادون"!
خيلى دلم مىخواست با مشت بزنم تو صورتش. برگُشتم و به سمت پلار راه افتادم. چشت سرم داد مىزد كه عاشق شدم، نمىدونم از آدمهايى كـه رد

مىشدند كسى حيزى شنيد يا نه.
به پلاز رسيدم، نگاه انداختم، نيلكون رفته بود. اما نه، كيفش اونجا بـود. شانه رو از جيبم در آوردم و منتظر شدم كه از در بياد بيرون. وقتى بياد، مىرم و مىگم: نيلكون به فكر اين شـانه بـودى. نـه، تـو راه بيداش كردم آوردمش. مال تو نيست؟ مىگيره، تشكر مىكنه. مهم نـيست، احتياج به تشكر نيست. ديروز تو راه يه سلام هم به من ندادى. عذرخواهى مىكنه. مىگم لازم به عذرخواهى هم نيست، مىدونم تو آدم خوبى هستى. ديدم كه خطور تو قبرستان به همراه مادربزرگت دعا مىخوندى. بعد در مورد
 خوب بلدى، مىشه به من هم ياد بدى. مىگّه البته اگه دوست دارى بيا خونهُ ما تا بهت ياد بدم. اينطورى مىتونم خونشون رو هم ببينه.
 خشك مىكرد. باهام دلش مىخواست به سمتش بره. لباس زردش رو يوشيد

و كيفش رو برداشت و به سمت در راه افتاد. تندتند راه افتادم. كمى بعد برگشتم و به چشتم نگًاه كردم. نيلگُن چشت سرم وارد بقالى شد. خوب شـد كـه وارد

مغازه شد.
گَفته: يه كوكاكولا به من بده.
بقال گفت: همين الان!
بقال رفت و به حساب ييرزن كنارى رسيد. كار ييرزن تمام شد. شيشه رو باز كرد. خيلى عجيب نگام كرد و شيشه رو داد. شيشه رو به سرعت از دستش گرفتم و رفتم گوشهُ مغازه ايستادم و سر كشيدم. منتظرم، تو بياى تو و مـن شروع به خوردن نوشابه بكنم و بگّم كه خه تصادفى، تو بقالى برخورد كرديه. سلام، حطورى، به من انگليسى ياد مىدى. صبر كردم تا بياى داخل مغازه و

من نمايش رو اجرا كنه.
نيلگون تو گفتى: شانه دارى؟
بقال گفت: خطور شانهای؟
تو گفتى: مال من گمر شده، هر مدل شانه باشه مشكلى نيست. بقال گفت: فقط از اينا دارم. به دردتون مىخوره؟

تو گفتى: ببينم!
سكوت شد. من تحملم تمام شد و برگشتم نگاهت كردم نيلگون. از نيه رخ ديدمت، چه زيبايی! بينيت ههم خيلى كو چيكه. گفتى: باشه، يه دونه از اين مىخوام.
اما بقال جواب نداد. حواسش به زن تازهوارد بود. تو به اطرافت نگاه كردى؛ من ترسيدم: شايد فكر كردى من نمىبينمت، واسه همين من گَتم:

تو هم گفتى: سلام.

صورتت انگار با ديدن من تو هم رفت. ديدم و فكر كـردم شـايد از مـن خوشت نمىآد. انگار اعصابت رو خورد مىكنه. با شيشه كوكاكـولا در دست همونجا بىحرف ايستادم.
مثل دو تا غريبه تو بقالى ايستاده بوديه. حتى دلت نمى خواست، با مـن روبهرو شى. حتماً حق دارى. آخه ما انسانهاى دو دو دنياى متفاوت هستيه آدم بايد بىدليل يه سلام رو هم دريغ كنه و مثل دشمن نگاه كنه.

نيلگّون يه شانه قرمز خريد.
وقتى گفت: يه روزنامه مى خوام، جمهوريت، خيلى تعجب كردم مثل احمقها نگاهكردم. روزنامه رو گرفت و آرام از در خارج شد. با شي شيشهُ توى دستم دوييدم.
گفته: مثل اينكه تو روزنامهٔ كمونيستى مىخونى!
نيلگُون گفت: بله؟ كمى نگّام كرد و بعد راهش رو گرفت و رفت. اما من ولت نمىكنم. همه حيز رو تعريف كن، منه تعريف مىكنه. نگاهم به دستم افتاد شيشه هنوز تو دستم بود. برگشته و شيشه رو پس دادم ويور رو همر دادم. براى چس دادن بقيهاش هم مثل احمقها نوا نگاه نكردم. اما بقال روم انگار متوجه شد و از قصد منو نگه داشت. از بقالى بيرون اومدم، نگاه كردم، نيلگُون رفته بود. دنبالش دوييدم. اون نمىدوييد اما تندتند راه مىرفت. من بهش نمىرسيدم. به سمت باغ رفت و داخل خانه شد. نزديك يه كبابى نشستهم و به فكر رفته. به اينكه كمونيستها كيا رو گول مىزنند. بلند شدم. دستهامو تو جيبم گذاشتم و برگشتم، هنوز تو جيبهم اون
 بزرگ زباله بود. شانهرو تو اون سطل انداخته. نيلگون، يشته رو نگاه نكردم و

رفته. تا اون بقالى به فكرم رسيد.
با عصبانيت رفتم داخل بقالى.
بقال كفت: بازم تو؟ جى مى خواى؟
به خاطر وجود مشترىهاى ديكه كمى صبر كردم. اما همون سؤال رو بقال
دوباره يرسيد، مشترىها بها من نتاه مىكردند.
كفتم: من؟ يه شانه مى خوام.
كفت: باشه، تو يسر اسماعيل بليطفروش هستى مكه نه؟
جعبه رو درآورد و نشون داد: اون دختره قرمز رو برداشت.
كفتم: كدوم دختر؟ من هر مدل شاون وانه باشه برام فرقى نمى ريكنه
كفت: باشه، باشه. تو هررنكى مى اخواى انتخاب كن.
"(جند مىدى اينارو؟")
مشترىها برایى اينكه منو خوب بيينن، آمدند و داخل جـعبهُ شـانهها رو


ليره مىشه. يولش رو دادم.
از بقالى خارج شدم؛ حالا منم شانهأى مثل شانهُ تو دارم. هر دو همر يـهـ

قدمزنان رفتم به سطل آشغال رسيدم. دولا شـدم و شـانهُ سـبز رو هـم برداشتر، كسى نديد. حالا تو جيبم تو دوتا شانه دارم نيلكون؛ يكى مال تو و و اون يكى مال همسر تو، از اين فكر خوشم اومد.
nــاروت به دنبال دلستان مىتردد

ساعت نزديكه ه است. با آملن خورشيد به اتاقهاى نمور اينجا، ساعتها مىگذره. يه كم ديكه كيفم رو جمع مىكنه و براى يى گرفتن داستان مىشم. فكرم خيلى مشغوله. ميان بركهها بىهدف مـىتردم. انگـار جـيزى رو از
 نوشتههام رو يك بار ديكه با سرعت مى وخونم، شايد اين حس غريب دست از سرم برداره و بره! در مورد سرزمينهاى تحت سريرستى وزير اسماعيلياشا مطالعه مىكنم و شش روستايى كه براش باقى مونده. داستان عبدالحـميد و ور
 ساخت يه اسكله در اسكى حصار رو خوندم. داستان مربوطه به يك شخـي
 داستان مرى شخصى به نام سينان كه بعد از مركش وراث
 ربوده شده و اين مال متعلق به شخصى به نـام مـصطفى بـوده و مـصطفى

خودش بر اموال ديگران دستدرازى مىكرده. حالا احساس مىكنم كه اون حس زيبا در من بيدار شده. داستانهاى عا قرن رو در ذهنم اين ور و آن ور مىكنم. ماجراهاى عا قرن كم و بيش توى ذهنه جولان مىدادند. احساس كردم تو ذهنم در مورد اين تاريخ هزاران گله گرگ رُه مى رفتند. از اين تاريخى كه هر كس تفسير خودش را براى آن دارد، من هم به نوبهُ خودم همين كار را مىكنه. احساس مىكنم كه شايد گرگیها حقيقت را مىدانستند.







 آدمهايى كه به خواندن حكايت معتاد هستند. دوست داشتم كتابى داشته باشم كه حداقل تا 5 ا قـرن بعد دستختخ تغييرات كلى نشود.
به دنبال كتابى مى گشتم كه بتونم از داخل آن ماجراى بوداك و و شهر قبضه

 باشاها، جنگّها و آرشيوى كه بتوان اينها را را به طور كامل دنـبال كـرد. يـه

بعد از خوردن ناهار كمى مشروب خوردم و تصميمگّرفتم به آرشيو وزارت

برم. هيج برگهاى رو از دست نمىدم.
كسى كه كتابم رو مى خونه، از اول تا آخر بايد متوجه هـفتهها، مـامها و و ا ساعتها تلاش من و حتى حس من بشه و و اين غرور رو بار با تمام
بكنه. تاريخ و زندگى اينه...
.
 كه تصاوير ذهنىام در حال نابود شدنند.
هميشه هنوز شروع به نوشتن نكرده سؤالات در ذهنه رزه میرند



 قدمهايى بردارم، برام سخت بود. حون عادتهاى قديمى انسان رو به جايى وصل مىكنه كه خودش هم از از اون بى خبره. داستانى كه من مى خواستم از اون فرار كنمى، ميان الكَوها اكم شده بود.
با ناميدى به اين فكر كردم كه راهى براى فرار از تـاريخ و حـتى زـنـدگى وجود نداره! فقط براى بيدا كردن اين راه لازمه به ذهنمون واري اورد بشار بشيم و همه جيز رو عوض كنيه. خسته شدم؛ از رستوران خارج شدم، برگشتم آمدم اينجا. راهى نيست كه كتابم تأثير خودش رو روى خواننده بذاره؟ دوباره شـروع كردم به خواندن دفترم، تندتند: همونطور كه مى خوندم، تصميم گرفتم تو كتابم هـمم هـيج داسـتانى رو

نبندم. امروز از بىنتيجهترين روزهاى زندگيهم بود. من خودم خوب مىفِهميدم. ساعت از ه مىگذشت، منتظر رضا نمىشه و از اينجا خارج مىشه. به دنبال

داستان وبا تو هواى آزاد مىگردم.
اوملم به خيابون؛ سه روزه كه به دنبال آرشيو در سـاختمان وزارتخـانه هستم و مثل يه سفر بى هدف به هيج دست بيدا كردم. به سمت ايستگاه قبضه راه افتادم. از ميان بـاغهاى انـجير و كـوحههاى سرسبز رد شدم. به ايستگاه رسيدم، جايى كه بوى جمهوريت و بـوروكراسـى مىداد. ماشينه رو پارى كردم و از پلهها به سمت ايستگاه رفته. كارگرهايی كه به خـونه بـر مـىگشتن، هـيرزنها و پــيرمردهاى خسـته،

جوانهای بومى، زنان روسرى به سر، همه، تو ايستگاه منتظر قطار بودند. خرابههاى اون اطراف رو هم بودم و رجب منو براى گردش آورده بود. تو دستم تفنگى بود كه شوهر خالما از آلمان سوغات آورده بود. اما فقط از نزديك مىتونسته به هدف بزنه. من هيج
 رجب هم مىتونسته بدون ترس بيام اينجا و تنها به ديوارها و سنگها خيره بشه. تو اوراق دادگاه برگههايى پيدا كردم كه نشان مىداد يه جاى اين خرابهها كاروانسرايى بوده. حدود قرن 19 يا شايد هم اوايل قرن • كه حالا به ويرانه تبديل شده اما هنوز بازماندههايى از اون تو اين خرابهها به حشه. مىخوره. كه مورد يه حمله قرار گرفته. در اين اوراق، نه تاريخ و نـه روزش نـوشته شـلده. كاغذها رو یرت كردم ميان باقى كارتها و كاغذها. يشيمون شلم و دنبال نامهها گشته، اما بعد از يك ساعت هنوز هـيداش

فكر كردم كه براى بيداكردن نشانههاى اين وبا بير خواهم شد؛ مثل اينكه


 رويارويىها را به نتيجه برسانند.
 فكركرذم كه براى نجات از شر اين خيل همهكير به قطار هجوم مى آوردند و و با با
 فقط فكر كردم. مطمئن بودم كه تاريخ، جايى ميان همين درختها، باغها و بركهاست.




 حيزى به ياد بيارم، ايستادم. زير سايهاش كـلى انـجير نـرسيده ريـخته بـيود. جيرجيركها مىنشستن و بلند مىشدندند
به جمع كولىها كه آتش روشن كرده بودند و دور ور نـي



 قورباغه بدون توجه به من رد مىشه و به داخل آب گّل آلود مىيره! با با نيلكون

حرف مىزنه. براش حكايت تعريف مىكنم. مىگه از كجا آورديش. مىايستم و به دوردست نگّاه مىكنم. به جايى كه ديگّه ديوار سنگى وجود نداره. انگًار
 به بناهاى قديمى نكاه كردم. تاريخ همان جا مانده بود. مـيان بـلاستيكهاه استخوانها و الگوهاى نارس دنيا!
19ـ رجب شام رل آهادע هنَكند

سر ميز نشستند، زير نور ضعيف لامب آويزان در سكوت غذا مى


 مادربزرگ، بكن مادربزرگ فردا شما رو سوار ماشين مىكنيه و مـى ايردونيه. همه جا خانههاى جديد ساختن، آيارتمانهاى

 هم فراموش مىكتند.
نيلگون كفت: خيلى مشروب مى خاخورى داداش.
خانومبزرگ گفت: شماها جى مىگيد در گوشى؟

كباب كرده، اينطور نيست رجب؟ كفته: بله خانومكوجيك.

خانومبزرگ جهرهاش رو در هـمـ كشـيد. بـلافاصله يـادش رفت كهـ جـرا
 صداى قاشق و حنگال كه به هم مى خورن، صدايى نمى آد. تو باغ هم سما سكوت برقرار شده؛ يه وقتايى صدایى جيرجيركها درختانى كه تكون مى خورند مىكند، ماشينهايى كه رد مىشند و آدمهايى كه سلام و عليكى مىكنند. زمستانها، درختهاى يشت ديوار انگار منو مى خوردند، دلم مى




 صلاحالدينخان مىكردى و همش ورد زبانت اين كلمه بود. اين مملكت، اين

مملكت لعنتى! ("رجب)!
ميوه مى خوان. ظرفهاى كثيف رو جمع مىكنم. يوست مىكنمر و آمـاده مىكنم و مى برم. بدون صدا شروع به خوردن كردند؛ به آشيز آشزخانه رفتهم، برایى ظرفها آب گرم گذاشتم؛ وقتى دوباره برگشتم بالا هنوز تو سكوت

 مىكرد. به حرفات گوش مىكرد، از زندكى خودش حرف مىزدد، مـن كـوش
 مىكرديه. نيلكون مثل مادرش تخمه هندوانه مىخوره.

خانومبزرگ سرش رو به سمت من بلند مىكند: ("بلندم كن"!

فاروقخان گفت: نشسته بودين مادربزرگ. نيلگّون داشت مىگفت: من مادربزرگ رو مىبرم رجب، كـه خـانومبزرگى دستش رو به سمت من گرفت و تكيه كرد به بازوم. روى یلهها رسيده بودم.
گفت: فاروق بازم مشروب مىخوره، مككه نه؟ كفته: نه خانومبزرگ، چرا اين فكر و كردين؟

عصاش رو تكون داد، مثل كسى كه مىخواد بحچهاى رو بترسونه و كفت: طرفداريشون رو نكن.
گفت: 19 يله، خدا رو شكر به اتاقش رسيديه، خواباندمش، یـرسيدم كـه ميوه مى خواد يا نه.
"(در رو ببنده).
بستهم و رفتم ثايين. فاروقخان شيشهُ مخفى رو روى ميز كذاشته بـود و صحبت مىكردند.
گُفت: افكار عجيب تو ذهنم مىحرخه. نيلگون گفت: حرفهاى هر شبت رو مىگى؟
فاروقخان گفت: بله، اما هنوز همه رو نكفته كه! نيلگون گِت: خيلى خب، با كلمهها بازى كن ببينه.

فاروقخان متوجه نشد، فقط بهش نكاه كرد، بعد گفت: انگار تو مغزم يه گله گرگى مىگرده.
نيلگون گفت: چی؟

فاروقخان گفت: بله، انگار گرگىها تو مغزم زوزه مىكشند.

من ظرفههاى كثيف رو جمع كردم و به آشــزخـانه بـردم و ظـرفها رو شسته. صلاحالدينخان مىگفت استخوانها زير گوشتها هستند و زنـدگى

مىكنند فهميدى؟
دوعانخان دلش سوخت و مارو از دهات آورد اينجا. گفت اسماعيل رو كنار خودت نگّه دار، فعلاً طبقهُ هايين باشيد، من بعداً يه كارى براتون مىكنم. چرا گناه اون دوتا رو شما به جون بخريد و كفارشو بدين، حرا؟ من ساكت بودم. مواظب چدرم هم هستى. خيلى مشروب مـىخوره. مـىشه رجب؟ مـن بـازم ساكت بودم، حتى نگفتّم باشه دعانخان. بعد رفت سربازى و خانومبزرگ مثل هميشه ساكت بود، گاهى صلاحالدينخان به آشيزخانه مىآمد و مىگفت چه خبر رجب؟ روستا چطور بود؟ زندگى چطور مـىگّشت؟ مسـجد داشت؟ تـو مىرفتى! به نظرت حرا زلزله اتفاق مىافته؟ چيزى كه فصلها رو بـه وجـود بياره چيه؛ مىترسى از من چسرم. نترس یسرم، من پدرتم، تو چند سالته، تو حتى سن خودت رو ههم نمىدونى، درسته؟ تو זا سالته و برادرت اسماعيل Y T سالشه، اينكه بترسى و ساكت باشى حق دارى، من به شما نرسيدم، بله، مجبور شدم بفرستمتون روستا كنار آدمهاى نادون، اما منم مجبور شدم، يه اثر شاهانه مىنوشته. مىدونى عله خيه؟ آه از كجا بـايد بــونى، بـاشه، بـاشه، نترس، تعريف كن، مادرتون خیى شد، خه زن خوبى بود، زيبايى ملتمون تـو

مادرت بود. خطور مرد؟
اگه فاطيما شما رو اذيت كرد بلافاصله به من بگيد. ظرفها رو شسته و كار كردم، جهل سال. ظرفها تموم شد، خسته شدم، يبشبندم رو در آوردم، خوردن يه قهوه به ذهنهم رسيد. بلند شدم رفته. بيرون. هنوز حرف مىزدند. نيلگُون گفت: اينطور به هم ريختن تو به خاطر اينه كه از صبح سرت تو

9 ا-ـرجب شام را أماده مىكند
اون آرشيوه.
فاروقخان گفت: يعنى كجا رو نگاه كنم؟
 (ا(اونا همه كاغذن اما...).). » (پاغذن اما يه رازى تو همه خيز هست ـ نيست؟")
((هست)".
("همونها رو بنويس"!
(ااما با خوندنشون اتفاقات خاصى تو ايـن دنـيا نـمىافـته، تـو مـغز مـن
مىافتهه).
("تو ذهنم مجبور به نوشتن مىشه، تو مغزم گرگیها زوزه مىكشند)..
نيلگّون گفت: چرته!
به نتيجه نرسيدند، ساكت شدند و به باغ نگاه كردند. ناراحت بودند. دكتر صلاحالدين فقط يه دكتر بود وقتى كه خودش رو قاطى سياست كرد، از استامبول تبعيد شد، كتابهاش مدفون شدند و ديوانه شد. دروغگوها حرف در آوردن، نه، ديوانه نيست با جشم خودم ديـدم، شبهـا بـعد از غـذا فـقط مىرفت سراغ مشروب. انسان قطعاً ديوانه مى شهه، اين بعيد نيست. سرم داد مىىشيد، جواب بده! من مىترسيدم و ساكت بودم. من خودم رو مىشناسه. من از شيطان مىترسه.
نيلگُون با عصبانيت گفت: خطور گرگهايى؟
"(بىدليل، وقتى كه خيلى مى خونم آروم آروم به ذهنم وارد مىشن").
نيلگون گفت: بىدليلن؟
فاروقخان گفت: من بى بـود روابط نمىتراشم. كار كه بـراى مـن بـمونه، الكوها خودشون ييدا مىشن.

# نيلگون گفت: به نظرت چرا اينطورى مىشه خب؟ فاروقخان گفت: من رير شدم. 

ساكت شدند؛ متوجه شدند كه در مورد خيزى كه حرف مىزنند هرگز به
تفاهم نمىرسند.

> گُفت: بله؟ فاروقخان من مىرم قهوهخانه، جيزى مىخوايد؟

به سمت باغ رفتم. صداى سكوت رو شنيدم. همينكه از در خارج شدم، متوجه شدم كه تصميم ندارم به قهوهخونه برم. جمعهشبها شلوغه، همونداستاناعصابخردكنى خونهرونمى خوام دوباره تكرار كنم. بازهم خستهشدم، كسىرو نديدم، حتى اسماعيل بليطفروش رو، تا قهوهخونه راه رفتم و به يسكوحه رفته. روى نيمكتى نشسته. به فكـر فـرو رفته. بلند شدم به خيابان اصلى اومدم، به داروخانه نگاه كردم. كمالخان در ر ر ر حال خوردن ساندويج داشت صحبت مىكرد. منو نديد، گفتم مـزاحـم نشـمه! كسى رو نديدم و باكسى سلام عليك نكردم، پس سريع به خونه برگشتم. چراغ روشن بود، اونها نشسته بودند. نگاهم به اتاق خـانومبزرگ افـتاد؛ انگار سايهاش عصا به دست ايستاده بود و منو نگاه مىكرد. از پلههاى بالكن بىصدا بالا رفته. گفتم: خسته نباشيد، من مىخوابه.
نيلگون كَت: البته رجب تو بخواب، من سفره رو جمع مىكنم. فاروقخان گفت: گربهها سر صبح جمع مىشند. من نمىدونه. يرروها به من هم توجه نمىكنند.
به آشيزخونه رفتهم و از تو كابينت كمى قيسى درآوردم، يه كم آلبالو هم از ديروز مانده بود، كنارش گذاشته، شسته و بردم بالا. "خانومبزرگ ميوه براتون آوردم)..

جيزى نمىگه. كنار ميزش گذاشته. در رو بسته و به اتاقم رفته. يـيرامـهـ پوشيدم و چراغ رو خاموش كردم و ینجره رو باز كردم، به رختخواب رفتم. سرم روى بالشت و منتظر صبح هستم.
صبح زود مىرم بيرون قدم مىزنه. بعد مىرم بازار شايد دوباره حسن رو ببينم و شايد هم كس ديگّایى رو ببينم و صحبت كنيه. شايد به حرفام گوش كنه. مىگیته: فاروقخان خيلى مشروب مى خوريد، مثل پلرتون. خدا اون روز رو نياره، اين باعث سرطان معده مىشهها.
اسماعيل رو مىبينه، میگّه سلام داداش، خرا يه سرى به ما نــمىزنى؟ همون حرفها! روزى كه منو بردن دكتر رو به ياد مىآرم. كفتن كه كوتولكى بيماريشه، كارى هم نمىشه كرد براش. ديكه درست هم نمىشه. به خانومبزرق و عصاش فكر كردم، اما فكر نكن رجب! بعد به اون زن زيبا فكر كردم. هر روز ساعت V/A صبح مى آمد به بقالى، زن زيبايى بود. ديگه نديدمش. دلم مىخواست باهاش حرف بزنم، فكـرشو نكن رجب! مادرم هم زيبا بود. مادر بيحارمون! ما اينطورى شديه، من هن هنوز هم تو اين خونه هسته. همين خونه.

كوش مىسیرم، هيج صدايي نـيست، مـثل شبهـاى زمسـتان، سـرد و بىصدا. به يك داستان فكر كردم. يه زمانهايى يه پادشاهى سه پسر داشت اما قبل از اون هيج پسرى نداشت و براى اينكه پسرى داشته باشذ، خيلى به دركاه خدا دعا كرد. وقتى مادرم تعريف مىكرد يـاد خـودمون افـتادم. يـادشاه بيحاره، دلم براش سوخت، مادرم، اسماعيل و من. دلم براى همه خيز تنگ شـده؛ بـراى مـادرم، اتـاقمون، حـتى اسـباب و وسايلمون. دلم مىخواست كتابى بود كه از همهُ ما تو اون نوشته باشه. بخونم و به خواب برم.

## .

بعد از خوردن شام، بدرم با بليطهاش از كازينو برگشت، مـن هـم بــون اينكه به مادرم حيزى بگم از خونه خارج شدم. به قهوهخونه كه رسيدم نگاه كردم. همd آمله بودند. دوتا بحچهُ تازهوارد هم بودند، مصطفى براشون حرف مىزد. بدون اينكه توجه كسى رو جلب كنم نشستم و گوش دادم، مصطفى چى كَتت: بله، قدرتهاى دنيا از طرف دو تا دولت بزركَى مى خوان با هم ديدار كنند و ماركس يهودى دروغ مىگه، خون دنيا در جنگَ بزرگى كه اون مىگه نيست، جمهورىخواهان كه از همه بزركترشون روسو ست، يه اميرياليسته. و بـعد تعريف كرد كه كليد بزركترين اتفاقات در دست تركيه است. از اين تعريف كرد كه همه اول مىيرسند تو ترك هستى يا مسلمان. يكى از كسانى كه اونجا نشسته بود گفت: "اخب داداش، اگه تو مملكت ما هم نفت بيدا بشه، ما هم يولدار مىشيه؛ اونوقت فكر مىكنى قيام نمىكيه؟؟"
انگار همهحيز پول و ماله؟ ما به خاطر پول نه كه به خاطر روحمون مجادله

اما مصطفى دوباره شروع به صـحبت كـرد، مـن ديكـه كـوش نــمىكنم. مىدونم خى مىخوان بگن. يه روزنامه اونجا بود، برداشتم، خوندم، مصطفى

كَت كه برن و ديروقت بيان، اونها هم اطاعت كردن.
كفتم: امشب خيزى مىنويسيم؟ ("ديشب نوشتيه، كجا بودى تو؟")

كفته: خونه بودم، درس مى خوندم سردار گفت: درس مىخوندى؟
بدجورى خنديد. من اين مزخرفات رو به خودم نمىگرفته، امـا تـرسيدم مصطفى به خودش بكيره.
سردار گفت: امروز صبح اينو جلوى چلاز ييداكردم، داشت يه دختره رو ديد معزد، دختره هم آدم درستيه، عاشقشه شانهش رو همر دزد ائوديده كفتم: ببين سردار به من نكو دزد، برات بد مىشه! »خب، يعنى اون شونه رو دختر بهت داده؟" كفتم: بله، البته كه اون داده. چرا اون دختره شانهش رو بايد به تو بده؟ (امغز تو اين خيزا رو نمىششه«. كفت: دزديده، احمق عاشق شده، دزديده. كفتم: نگاه كن و دو تا شانه رو از جيبم درآوردم. امروز هم يه شونه ديكه

بهم داد. هنوزم باور نمىكنى؟
سردار كفت: ببينه.
كفته: بيا. شانه رو كرفتم طرفش. اگه يس ندّى مىدونى عـاقبتش جــ معشه. اميدوارم امروز متوجه شده باشى! كفت: اين شانه با اون شانهُ سبز خيلى فرق داره؛ اين خيزى نيست كه اون
دختر مصرف كنه!

كفتم: با جشم ديدم كه مصرف مىكنها يه دونه هم تم تو كيفش از اينا داره.
كفت: يس اينو اون بهت نداده.
كفتم: جرا؟ نمىشه از يه شانه دو تا خريد سردار كفت: بيحاره، عشق عقل از سرش برده، نمىدونه جی میى داد زدم: باور نمىكنى كه من اون دختر رو بشناسم. ناكهان مصطفى كفت: اين دختركيه؟
 سردار كفت: اين عاشق دختر يه سياستمدار شده. مصطفى كفت: همينطوره؟ سردار كفت: وضعيت خيلى بده داداش. مصطفى كفت: اين دختر كيه؟ سردار كفت: جون شانههاى دختر رو دزديدهـ كفتم: نها اون اين شونه رو بهم داد. مصطفى كفت: چرا داد. كُفته: من خودمم نمىدونه. شايد براى هلديه داده. مصطفى كفت: اين دختره كيه؟

 مىىه، آره اين قرمزه به درد نمى ايوره

مصطفى داد زد: دارم ازت مىيرسم اون دختر كيه؟ كفتم: از كوجيكى مى شناختمش، يه سالى از من بزركتره!

سردار گفت: دختر همون خونهايه كه عموش نوكريشون رو مىكنه.
مصطفى گفت: راست مىگّ؟ بگو ببينم!
گفتم: بله، عموم براى اونا كار مىكنه.
(ايعنى اون دختر سياستمدار همم يه كاره به تو شانه هديه مىده؟"
گفته: نمىتونه بده؟ مىگم اونو مىشناسه.
مصطفى يهو فرياد كشيد: پسر تو دزدى مىكنى، احمق!
همه هم شنيدن. عرق كردم، دعاكردم كهاى كاش الان اينجا نبودم. الان خونه مىبودم، كسى كارى به كارم نداشت. به حياط مىرفتم و كشتىیهايى كه

به جاهاى دور مىرفتن رو نگاه مىكردم.
((ادزدى تو، جواب بده)!
گفتم: من دزد نيسته. بعد چیيزى به ذهنهر رسيد. اول خنديدم، بعد گفته: خيلى خب باشه راستشو مىگم! همش يه شوخى بود. براى اينكه ببينم حى مىگّه، صبح با سردار شوخى كردم. اما نفهميد. بله، من اين شانهُ قرمز رو از بقالى خريدم. مىتونى برى ببينى كه بقالى مشابهش رو داره. اين شانةٌ سبز هم مال اونه، تو راه انداخته بود بيدا كردم، منتظر بودم بهش بدم. ("تو نوكشى كه اينطورى منتظر شى؟") گُفته: نه دوستش هسته، كوحيك كه بوديه....]. سردار گفت: احمق، عاشق دختر سياستمدار شده. كفتم: نه نيسته.》(نيستى؟ یس چرا ديشب جلو درشون كشيك مىكشيدى؟؟"
(ااگر من چيزى رو ييدا كنم و یس ندم دزدم).
مصطفى گُت: اين طرف مارو احمق فرض كرده. سردار گفت: مىبينى حالا، خيلى شديد عاشق شده اين!

داشتم مىگفتم: نـها كـه مـصطفى داد زد: ســاكت شـو، احـمق خـجالتم نمىكشه. منم فكر كردم اين آدم مىشه وقتى كه از كاراى بزرگ حرف میى مید،
 سياستمدار مىشه.
مصطفى گفت: چند روزه كـه خـوابنــما شـدى، ديشب كـه مـا اعـلاميه مىنوشتيم تو جلوى در اونا بودى؟
("نبودم).
مصطفى گفت: تازه با دزدى ما رو هم لكهدار مىكنى، بسه ديكه كمشو از
اينجا!
كمى ساكت شديم، من به اين فكر كردم كه ای كاش خونه بودم، تـوى
خونه و در آرامش رياضى تمرين مىكردم.
مصطفى گفت: بى آبرو هنوزم نشسته. من اينو ديكه نمى خوامو
سردار كفت: ول كن داداش، بزركش نكن.
نگاه كردم.
(ااينو از جلوى حشم من دور كنيده.
سردار گفت: ببخش. ببين مىلرزه. من آدمش مىكنه. بشين مصطفى.
كفته: نه، مىرم.
"واقعاً داره مىر0).
سردار گفت: نمى شه داداش. تو بايد بشينى. مصطفى سريا ايستاده بود با
كمرش بازى مىكرد. گفته بلند شم بزنمش، مىكشم اونو!
كفتّم: من عاشق اون نمىشم مصطفى.
مصطفى به اونها كفت: امشب شما مى آييد، بعد برگشت به طرف من و كفت: تو رو هم ديكه اينورا نبينم. مارو هم نه ديدى، نه مى اوناسى.

كمى فكر كردم بعد كفتم صبر كن. و نفهميدم كه صدام مىلرزه. گفته: به حرف من كوش كن مصطفى، الان مىفهمى.
"
گُتم: من كه نمىتونم عاشق اون باشهم. اون دختر يه كمونيسته.
دوباره گفت: حی؟
كُفته: بله، قسم مى خورم، با جشم ديدم.
داد زد: جیى رو ديدى؟
"روزنامه رو. جمهوريت مىخوند، هر روز از بـقالى مـىخره و مـىخونه.
كفتم: بنشين مصطفى برات تعريف كنه.
داد زد: نكنه عاشق يه كمونيست شدى؟
فكر كردم الان منو معزنه. اگه منو میزد مىمردم.
كفته: نه، من عاشق كمونيستها نشــدم. مـن نـمىدونسته كـه اون يـه
كمونيسته.
("جه وقت؟")
همون وقتى كه فكر مىكردم عاشقشه. بشين مصطفى برات تعريف كنه. كفت: باشه مىشينه. مىدونى كه اگه دروغ بڭگى حه اتفاقى مى|فته؟ كمى ساكت شدم و كفته: يه سيكار به من بده. سردار گفت: تو شروع به كشيدن سيگار هم كردى؟ مصطفى گفت: ساكت بشين و يه سيكار به اين بدين و بالاخره نشست. ياشار سيگار روبهم داد و نديد كه دسته میلرزه چون كبريت رو اون روشن كرد و اينطورى شروع كردم: من وقتى تو قبرستان ديدمش، در حـال دعـا كردن بود، فهميدم مؤمنه خون تو قبرستان موهاش رو ثوشونده بود و مثل ماذربزرگّ دستهاشو بالا مىبرد و دعا مىخوند.
 ازش بليط بيشترى مى خرند؛ به خاطر همين يه وقتايى منو مجبور مىكنه برم برم

اونجا برايش بيارم.
("خب)
"اوقتى اون روز رفتم دنبال گل، اونو سر قبر چدرش ديدم، سرش روسرى بود و دستهاشو برای دعا برده بود بالای،.
 كفتم: نه مايو داشت، اما تو قبرستان همونطورى بود كو كه كفتم. مصطفى گفت: خب، يعنى اين دختر الان كمونيسته؟ يا تو دارى منو بازى مىد؟
كفتم: نه، همينطوره. من اونو اونجادر حال دعاكردن كه ديدم، قبول دارم

 خاطر همين از روى كنجكاوى افتادم دنبالش. مصطفى گفت: بيكار، بـعارار، سبكسر. ياشار گفت: عاشقه ديگه.
مصطفى بهش گفت: ساكت! از كجا فهميدى كه كمونيسته؟
 كوكاكولا بودم، ديدم كه روزنامه جمهوريت خريد. از اونجا فيا فهميدم. مصطفى گفت: فقط از همون فهميدى.
كفته: نه، فقط از اونجا نبود و كمى ساكت شدم و بعد گفتم: هر روز صبح

مى آد يه روزنامه جمهوريت مى خره و روزنامه ديكهاى هم نمى سياستمداران و بحهههاشون رابطهاش رو قطع كرده.
مصطفى گفت: هر روز يه روزنامه جمهوريت مى ريديد تـو ايـن رو از مـا
مخفى مىكردى، خون هنوز عاشقش بودى و دنبالش مىرفتى، درسته؟ گفته: نه امروز صبح جمهوريت رو خريد. مصطفى گفت: دروغ نكو، الان گفتى هر روز صبح روزنـامهُ جـمهوريت

مى
هر روز صبح مىرفت بقالى و از اونجا حيزى مـى خريد. اون جـيزى كـه
مى مريد رو امروز فهميدم، جمهوريته.
سردار گفت: دروغ مىگه.
"(همين الان خدمتش میرسم، با وجود اينكه مىدونه دختره كمونيسته،
دنبالش افتاده. اين شونهها جيه؟ راستش رو بكو".
كفتم: دارم مىگم. يكى رو وقتى من نكاش مىكردم انداخت. من از زمين
برداشته. يعنى ندزديدم... اون يكى هم شونه مادرمه
 يه پی ديكه از سيكارم كشيدم و خون مىدونستم هر جی بیگم فايدهایى نداره و حرفم رو باور نمىكنند، جيزى نكفتم.

كفت: با توام.
كفتم: باشه، اما باور نمىكنيد. الان قسم مى مورم كه راستش رو مىאم. بله، اين شونه قرمز مال مادرم نيست، خون جلوى مردم خجالت كشيدم، كفتم مال مادرمه. اين شونه قرمز رو اون امروز از مغازه خريد.
„با روزنامه با هم خريد؟"،

((بعد شونه رو به تو داد؟)"
(اوقتى اون رفت، يكدونه هم من براى خودم خريدم".
مصطفى داد زد: جرا؟
كفتم، حرا؟
(انمىتونى بتى خرا؟")
سردار گفت: من يكدونه مىزنهم تو دهر دهن اين.
اگه مصطفى نبود، مىدونستم با اين حيكار كنم، اما اون داد میز ديزد ("واسهُ اينكه عاشق بودى احمق؟ تو مىدونستى اون يه كمونيسته، تو يه

جاسوسى؟"
فكر كردم كه ديگه هر جى بكم، اين باور نمىكنه و ساكت شدم، اما آنقدر داد زد كه كفتم اگه براى آخرين بار بكم اون يـهـ كـمونيسته، خـوب بـاورش

مىشه.
آخرين بك سيكارم رو كشيدم و مثل آدمهاى آروم زيـر یـام خـاموشش كردم. و بعد شونهُ قرمز رو از دست سردار گرفتم و شكستم و كفتهم: تو اگه يه شونه هץ ليرهاى آن قدر زيبا و ارزون بيدا كنى، حتى دلت نمىخواد از دست

مصطفى فرياد زد: خدا لعنتت كنه دروغكو! منم تصميم گرفتم ديگه جيزى نگّم. من ديكه با شما حرفى ندارم آقايون،

 جنتحصار همه فقط به جز كار كردن بلدن بهت بكن جاري
من بدين! من آدم كارهاى بزركى هستم. بعد شروع به خواندن روزنامهاى كردم كه نصفه مونده بود، باز كردم. بلون

هيج اهميتى شروع به خواندن كردم. مصطفى گفت: جیى كار كنم حالا آقايون؟

سردار گفت: اون بقالىرو كه روزنامه جمهوريت مىفروخت؟ مصطفى گفت: نه، بقال رو نمىگم، اين احمق روكه عاشق دختر كمونيست شده رو مىگم.
سردار گفت: ببخش داداش، جدى نگير، خيلى وقته يشيمان شده. مصطفى داد زد: يعنى ولش كنم بشه لقمهُ كمونيستها. سردار زمزمه كرد: بزنيمش؟

ياشار گفت: با اون دختر كمونيست هيج كارى نمىكني؟؟ (מكارى رو كه با اون دختره تو (اسكودار") كرديهم مىكنيم". سردار گفت: بايد يه درس خوب هم به بقال بديه. زمزمه كردند و با هم در مورد كمونيستها صحبت كـردند و ايـنكه مـن احمقى هستم كه خودم رو راحت توى دام انداخته و بقال كه خام كمونيستها شده. اما من اهميت نمىدادم و گوش هم نمىدادم. من يه رانـنده تـاكسـى بىسواد نبودم، يه منشى كه فقط انگليسى مىدونه هم نيسته، خدا لعنتشون كنه. من يه روز به استامبول خواهم رفت و شخص مهمى خواهم شد. مصطفى داد زد :با توام احمق، كى اين دختره مىره بقالى؟ (ابعد از يلازی).

> (امن از كجا بدونم اون كمى مىره پلار今؟!

»
كفته: البته! سلام عليك داريه. سردار گفت: مصطفى اين رو ببخش.
 هستم. منتظر من مىمونى! كدوم بقاليه؟ نشونم مىدى! دخت دختره كه روزنـامه

جمهوريت مىخره بايد با جشم خودم بيبنه.
كفته: هر روز صبح مى خره!
كفت: ساكت! وقتى خريد، بهت اشاره مـىكنم؟ مـى ارى و روزنـامه رو از دستش مىگيرى، مىگى كه مـا ايـنـجا كمونيستها رو رو راه نــمىديه و بـعـد روزنامه رو ثاره مىكنى و مىندازى دور، فهميدى! حيزى نكفته.
گفت: فهميدى؟ صداى منو مىشنوى؟
كفتم: مىشنوم.
كفت: آفرين، امشب هم براى نوشتن اعلاميه با ما مىآى! بركردم خونه
نداريه!
دلم مى خواست همونجا مصطفى رو بكشم! اما كفتم كه بالاخره تو دردسر
مى|فتى حسن. حيزى نكفتم. بعد يه سيكار ديكه خواستم. دادند.

## II_هتين در هـهمانـى

 مى كفت وكلنور قهقهه مىزد. جونيت داد مىزد كه شما شما حيوانها باع باعث شديد من امسال از درس عقب بمونه. شما آخه چه حقى داريد.

 خواهر، همسايهها و معلما همه دستشون تو يه كاسهست. جيلان سعى میى ديكرد ساكتش كنه و جونيت سعى داشت سيكار توى دست جيلان رو بكيره. فوندا كفت: حداقل صداى اون موسيقى رو كم كنيد كه صداى همديكه رو رو

 گذاشته بود كه ميان اونها من به جيلان نگاه كردم. انگار خيلى آزرده خاطر به نظر نمىرسيريد زير زيبا بود. لبخند محوى روى لبش بود، هم كمى غمكين هم كمى ناراراحت، خداي من؛ من اين دختر رو دوست دارم، نمىدونم بايد خيكار كنمه، كمكم كن، چهـ

وضعيته بديه اينطورى. اين حس عجز در من، بىاراده مثل جوانهاى ترى عاشق، مثل مجنونهاى اطراف، مثل كسانى كه عشقشون رو فقط محصور به كاغذها و نامهها مىكنند. بسه متين فكر نكن. از همه حيز نفرت دارم. هيج
 حداقل خودم اينطور فكر مىكنه. روزى خواهد رسيد كه روزنامهُ تايم از من
 خواهندكرد. تو كوههاى آلپ دست در دست هم و در در حال بالا رفتن هستيه و و عكسمان در كنار يه دانشمند فيزيك صفحه اول آمده است. به عـنوان يك ميليونر صاحب صنعت نفت، هم در كشور خودم و در روزنامهُ آزادى، نفر اول

خواهم بود.
جيلان تو مصاحبهاى، گفتى كه متين رو دوست دارم، آيا به فكـرت هـم مىرسه، اون روز، واى خداى من، جقلر مشروب خوردم، دوباره به جيلان نگاه



 ندارى خودت رو با اونها قاطى كنى، انگار حرفش رو به شوخى ترفتى خنديدم. باصداى كشيده و سنكين كفتم من يه شيشه مشروب رو تمام كردم، باشه. بعد هم اين سيكارى رو كه معلوم نيست داخلش جى هست، مى هـكمه. اونم نه مثل شماها كه دست به دست بحرخوخنم، همه رو خودم مى مشمه. اما به من گوش نمىداد. ترسو، محافظه كار، جرا نمىكشى، هيحى نبا نباشه حداقل از از توران خجالت بكش، آخرين شب قبل از سربازى رفتنش رو حه خراب كنى؟ سيكار رو دستم گرفتم و كشيدم. خواستم به جيلان بگم كه بـه بين

حطور منهم مثل تو دود رو به هوا مىدم، دوستت دارم و باز هم كشيدم. گلنور

 خنديد و گفت، متين اگه نتونى خودت روبهش انـ برسونى، فكرت اونى اونو به راحتى
 فكرت مىگشتم و در همون حال ليوان توى دستم رو آنقدر فشار دادم كـه شكست. براى برداشتن دوبارهٔ ليوان رفته. از حال من فقط گلنور به قهقهه
 كنارم نشست، دلم مىخواست به همه بگم ببينيد، من از صـبح تـا شب بـه جيلان فكر نمىكنم. ببينيد با اين زينب حاق دارم مى میرقصم، اما زود خسـته شدم، براى اينكه مثل گربهاى كه تازه سير شده، خشماشو خمار كار كرد و د در حال شروع كردن يه بازى رمانتيك بود. بحهها جراغها رو خاموش كرده بـودند و شروع به گشتن دنبال ويسكى و ليوان بودم. يه حيزى مثل يه ايه بالشت واقعى به صورتم برخورد كرد من هم تو تاريكى، تو هوا يه مشت يرت كردم و به سمت
 اينطور نيست و من گفتم كه اين اتفاقات كجاش قشنگه؟ و توركا برا با تعجب گفت: يعنى داداش تو نمىدونى ما الان نامزد كرديمه و دستش رو مـثل يـه شوهر قهرمان تو بازوى شما حلقه كرد و كفت به نظرت اين خوب نيست و م من دستاحه گفتم حرا خيلى خوبه. بهش تبريك گفتم و بوسيدمشان. در در حال حال فرار از شلوغى بودم كه ودات گيرم انداخت و اون هم با من روبوسى كرد. حشمهم افتاد به يه دختر انگليسى كه توى مهمانى بود، با خودم فكر كردم كه الان مار مارو هم جنس باز فرض مىكنه و تو ذهنش خوابگاه ما رو جاى عيش و نوش؛ خدا خـا

 أمريكا هستى؛ اما براى تحمل اين احمقها يكى سال ديكّه تو اين مـملكت



 هوليا جدا مىشه و آروم زمزمه مىكنه كه: تموم مىشه عزيزما

مىشه.
توران رو كرد به مـن و كــت: كسـى كـه مــره ســربازى مـى تونه مـرد
 بودم. توران كفت: مى خندى و دوباره مشتى حوالهُ كتف مـن كـرده، يـالا بـيا،

 كرد كه برم سربازى، هنوز دبيرستان رو تمام نكرده بودم كه اين نقشه رو برام
 نكرد. ببين كى گفتم هوليا، اين كار بىجواب نمىمونهن.
 صداى موسيقى راكى بلند شد. توران شروع به تكون دادن خـود

 به دنبال دويد. به من گفت يالا تو هم بيا، انگار به دريايى عريان وارد شدم.
 تو فكر مىكنم. جيلان كجايى؟ تو دود و مـوسيقى، دنـبالت گشــتم جـيلان؛
rry
كجايى، گشتم و گشتهم و وقتى ديدم دارى مىرقصى و فكرت همر كنارته، كفتم
 نشستم. ناگّان موزيك قطع شد. يكى موسيقى سنتى خونى


 بر مى ترديهر و بعد از اون به باغ وارد شديهم. مثل يه حلقه در حال

 كه شايد از اتفاقات جند ثانيه قبل ناراحت بود. و و ودات مثل يه يه شوهر


 شده حاقوى روى كابينت رو بر مىداره؛ به خاطر تو مىترسيدم جيلان انـان ودات



 جيلان از من جدا شد. به سرعت از من جد برم دنبالش. به خودم اومدم و ديدم كه كنار جيلان هستم؟ دورئه دوباره نگاه كردم،

 بند مىشم. اما اين همون زمانيه كه خيلى مىترسه، جيلان از اينكه نمىتونم

خودم رو به تو بقبولونم. فكر مىكنم و تو نااميدى، دنبال تو مىگردم، كجايى،


 مىدونم كه خونه خالم هيجكس منو دوست نداره. خودم رو بيحاره احساس مىكنم به خاطر يولى كه ديگران دارند و من ندارم. هر كارى كه دوست دوس داشته










 به همديكه كمك خواهيم كرد. مىتونيم تو اين دنياى بىرحمر به همديكه

 درختها در كنار هم راه مىريه. به جراغهاى رنگى و دوردست كازينوها نـان انگاه
 جيلان از اينكه يلر و مادر خيلى خوبى داره و فقط پدرش خيلى سنتى فكر

مىكنه حرف مىزنه، و من در ادامه مىگم كه حيف من نتونستم خوب يدر و مادرم رو بشناسم و اونها قبل از اينكه بشناسمشون از دنـيا دنـيا رفـتن. جـيالان مىگڭ كه دوست داره روزنامه نگار شه و دنيا رو ببينه، تو منو اينطورى نبين انبين،
 بود اسمش، همون زن ايتاليايى، روزنامه نكاره، از چرت ايت نوشتنها دلم مى خواد شخصى مثل „كسينجر" يا (اانور سـادات) بـاشم. بايد خـيلى فرهنگى باشهم. بايد صبح تا شب كتاب خوند. زندگى كردن حق من هم هـ هست نكاه كن من امسال بهترينِ كلاس بودم.
 تو هنوز در حال تعريفكردنى از يدرت، ملرسه، ذوستات، از آيندت از تركيه از


 گگفت دستش، باهاش زير نور ماه مىدرخشيد. شروع كرد به صحبت در در مور


 كه جيلان دوستت دارم و تو يرسيدى: جيكار مىكنى؟ لبـخند زدم و و دوبـاره كفتم كه دوستت دارم، دوست داشتم بيوسمت.


 دوستات بكو كه متين با آدمهايى كه عليهشون تو روزنامه به جرم تعرض جاي

مىشه هيج فرقى نداره. آدم بىنزاكتيه. منم حمدانهام رو جمع مىكنمر و به








 سراغم خواهند اومد.
راستى جيلان كجاست؟ حتى حوصلة اينكه سرم رو بالا بكيرم و نگاه كنم
 مادر، یدر خرا آنقلر زود از دنيا رفتيد، هيج كس فرزندش رو اينطورى تنيا










گريه كنم. خيلى تعجب كرده بود. جيلان گفت باشه، خب فكر كردم كه گريه
 همونطور بیحركت ايستادم و به ستارهها نگاه كردم و جيلان دوباره گـفت:

 كرده بودم اين بود؛ حه عجيبه، انگار هيحى نشده، داره سيگار مى میشه. فقط براى اينكه حرفى زده باشم گفتم: حالت خطوره؟ گَفت: خوبم، دكمههاى باى بلوزم پاره شده، اما اين حرف رو با عصبانيت نزد، خيلى مست بوده بام، عذر مى خوام.

 بيا برگرديهم، داشتيه بر مىگشتيم كه كفشهاه مى مواست دوباره بغلش كنم. جيزى نمىفْمهم. جيلان گفت: مى بريه منزل شما تا كفشهاتا رو عوض كنى و من بيشتر تعجب كردم. از يلاز خارج شديهم و تو خيابانهاى ساكت به راه افتاديه. بوى درختان و باغها ونا حمن نمخورده و بتن رو به ريه كشيديه. به خونه كه رسيديم، از درباغ وارد شديم؛ از از وضعيت به هم خورده خونه خجالت كشيدم. به جراغ روشن مادربزرگ نگـاه
 نشسته بود. باصداى باى ما بيدار شد. از تاريكى خارج شديهى گفتم معرفى مىكنه. ايشون جيلان و ايشون هم فاروق برادرم هستند. برادرم ابراز خوشوقتى كرد و من بوى متعفن الكل رو حس كردم و اونهـا رو تـنـها كذاشتم و دوان دوان به سمت بالا رفته. جورابها و كفش هوامو ور عو وقتى ثايين اومدم، فاروق شروع كرده بود. قدم قدم شب قدم رنجه كرده بود.

جهان جهان انتظار تو روكشيدم.
داشت مىخوند:
آنقدر مست هستم كه نمىفمهمم دنيا جيه
من كيه، دنيا كيه، صبح خيه
 منتظر شنيدن جيزى بيش از اين بود. مـن بـراى ايـنـكه بـرادرم ادادمـه نــــه،




 دوستانه و خودمونى نكاهش كرد ا اما جيزى نكفت. براى اينكه فضا رو رو عوض


 سوار ماشين شديم و موتور قراضهاش رو رو به كار انداختم و و با خودم فكر كردم كه جيلان حتماً به اين فكر مىكنه كه شخصى كه تو اين اين خونه زندكى مى مكنه، با اين وضعيت، ازش بعيد نيست كه تو با بلاز به دختر انتر ها حمله بكنه.

 من گوش بكنى. يِجيدم تو يه كوجه، جيلان يرسيد كجا، گفتم يـه كـمه هـوا
 كنم. به یدال گاز فشار مى آوردم. صداى ماشين درآمده بود. اما جيلان جيزى

نمىگفت. وارد جاده شدم. براى اينكه حرفى زده بـاشه گـفته: ويـرازً بــيم؟؟


 جه طرز فكرى دارند. منم مثل شمام جيلان، من مى خوام كه تمام اينها رو برات تعريف كنه. حداقل بدون كه ترسو نيسته. ببين با اين ماشين فسيل داري
 كه بحهها برام شكلات شكرى پخش كنـند و مـزارم از سـنـگ مـرمر بـاشهـ جيلان هنوز ساكت بود. جلوم رو نگاه كردم و حند نفر رو ديدم كه در حام زدند. پامرو روى ترمز فشار دادم، ماشين كمى كج شد و و با صداى وحا وحشتناكى خورد به حيزى و صداى موتورش قطع شد. حالا فقط صداى جيرجيركها نها به گوش مىرسيد. گفتم: جيلان ترسيدى؟ حيزيت نشده؟ كما بور بود اونا رو له كنى،

متوجه شدم كه رنگرز بودند و براى تبليغات جيزى روى ديو ديوار مىنوشتن.
 اين محله مخصوص كمونيستهاست، اما هيج كجاى ديوارها و خونهها اين رو نشون نمىداد. آروم چرسيدم: ترسيدى؟ گَت: نه، دلم مى خواست بيشتر حرف بزنم و از زندگيمون براى همديگّه تعريف كنيه، اما جيلان فقط جوابههاى تك كلمهایى مىداد. بالاخره من هم ساكت شدم. رفته و رفتم تا به خونها توران رسيديم. تا ماشين رو ثارك كنمه جيلان از ماشين بيرون یريد. من رفتم و به ماشين نگاه كردم، جيز خـاصى نشده بود. اگر برادرم به جاى خريد شيشههایى راكى، لاستيك رو عوض رو كرده
 اونها رو ديدم. همه به گوشه كنارى افتاده بودند، از هيجان جند ساعت

خانه سكوت
خبرى نبود، هيجان تمام شده بود. هـمه مـثل يـه تـيمر شكست خـورده يـا برگیهاى يه درخت خشك، روى زمين ريخته بودن، صدا كردم بیحهها بـلند


بكيريه. زود باشين.

PYـــردرتعقيب حسن

مصطفى كفت: تونستيد پلاكى ماشين رو برداريد؟
سردار كفت: يه كاديلاك سفيده، يه بار ديكه ببينم مى شناسهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (اونايى كه توش بودن رو خوب ديدى؟" } \\
& \text { ياشار كفت: يه دختره با يه يارو. }
\end{aligned}
$$

مصطفى گفت: تونستيد صورتهاشون رو ببينيد؟
 تو بودى يا نبودى، نفهميدم. نيلكون تو اين ساعت صبح، نزديك بود ما رو زير بكيريد...
من روى ديوارها فقط حرفهاى درشت درشت مىنويسم و وظيفهام رو

سيكار مىكشند و كار ديكهاى نمىكنند.
 كمى ساكت شد و بعد به من كفت: آفرين! خوب كار كردى، اما اما فردا صبح بايد اونجا باشى! ببينم بايد با دختره خيكار كنيهمه...

كنار متين تو ماشين تو بودى نيلگون؟ از كجا بر مىگشتين؟ شايد هـمـ مادربزرگش مريضه، با متين دنبال دارو بودن ـ شايد رفته بودين گردش، هيج

كارتون مشخص نيست، خيكار مىكردين؟ فردا ازت مىترسمه.
 و درها رو قفل كرده بود. اونجا خوابيده. تو رختخوابش نيست، تنها روى كانايه! اول دلم سوخت، بعدكمى عصبانى شدم. زدم به شيشه، بلند شد در رو رو باز كرده الما داد و بيداد راه انداخت، فكر كردم الان كتكى مى خورم، امــا نـه، بـلافاصله از از اهميت زندگى و صد البته دييلم دبيرستان صحبت كردن رو شرو رو كرد كرد. وقتى
 نمىشه. با وجودى كه تمام شب رو كار كردم و حه جيزها تحمل حرفهاى تو رو ندارم، رفتم داخـلـ از تـو كـابينت يـه مشت گــيانـاس برداشته، درحال خوردن بودم كه ناگّهان زد تو گوشه. تـمام گيالاسها روى زمين افقاد. من در حال جمع كردن بودم كه باز هم صداى حرف زدنش رو مىشنيدم.
 بكنه.
كُتم: اگكه يه بار ديكه منو كتك بزنى، از اين خونه فرار مىكنم. كفت: برو گمشو، ديكه همه چنجره رو باز نمىكنه! كفته: باشه، من خرج خودم رو خودم در مى آرم.

 صداش عجيب شده بود. مى لرزيد مثل لرزش قبل از گريه، مادرم با اشاره حشم و ابرو بهم كفت كه برم تو اتاقم. بدون كفتن جيزى رفتهم. بليطفروش يه

كم ديكه ناله و نفرين كرد. صحبت كردند و بالاخره خراغها رو خاموش كردند و ساكت شدند.
منم به تختم كه حالا آفتاب روش افـتاده بـود رفـتم و دراز كشـيدم، امـا لباسهامو در نياوردم، فقط دراز كشيدم و به سقف نگاه كردم.
 منو شناختى، نگاه كن، بازم جواب نمىده، صورتت رو تو هم مىكشى، مىگم، وقت زيادى نداريه، خون متاسفانه در خطر هستيه، تو اشتباه برداشت كردى، بايد همه خيز رو برات تعريف كنه. مـىخوان كـه سـرت داد و بـيداد كـنم و روزنامهات رو پاره كنه، مىگم، نيلگون، مصطفى از دور ما رو نگـاه مـىكنه، نيلگون حتماً مىفهمه كه دوستش دارم. چون همه چيز ممكنه اتفاق بيفته،آدم نمىدونه كه...

هنوز به سقف نگاه مىكنه.
يادم مىآد كه زمانهاى قديه، از اينكه یدرم بليطفروش بود، عــوم يـهـ كوتوله، آنقدر خجالت نمىكشيدم، نه اصلذُ خجالت نمىكشيدم. اون زمانها من و تو و متين بازى مىكرديهم زير درختها، تابستون كه مىشد، هـميشه اينجا بودين. اون سال همه رفته بودند و شما هنوز اينجابودين، اون روز تو و متين با تفنگ فاروق به خانهُ ما آمدين. به خاطر بالا آملن از تثه عرق كرده بودين. مادرم بهتون آب داده بود؛ آب تميز، تو ليواناى یاشايع قرمز، تو خيلى خوشت اوملده بود نيلكون، اما متين نخورده بود. شـايد ليـوان مـا رو كـثيف مىدونست، شايدم آب از نظرش كثيف بود. مادرم كفت برين اگه دوست داريد انگور بحجينيد، اما متين كفت نه، نمىشه و مادرم ادامه داد كه مـال هــمسايه است، گفته كه مىتونيد بخوريد، اما شما دو تا نخواستيد و من رفته و براى تو حيدم نيلگون. اما تو هم نخوردى و كفتى مال همسايه است گرحه حداقل آب
 داره جيكار مىكنه. يعنى اونم منتظره، خوابيده، بيداره؟ خيلى نه، اما ها الـال بعد يا يه روز من تو تو كارخانهام نشار نشستم كه منشى مى آد







 مىدونن كه منم با خودشون هيج فرقى ندارم. شما بفرماييد امشب افطار بار با
 رو كه ميكفته، سردار و مصطفى تعجب كردند. فهميدند كه من خطور آدمى آدمى هستم، اين طور نيست؟
كاميون آشغال خليل داشت از كوجه مىكذشت، يرندمها ساكت شدند. از


 انگشته رو مى
 اون روز بيروزى فكر كردم.

اون روز من به همه فرمان دوييدن مىدم، دستورها رو مىدم. من براى

 ما بهشت شده و ديكه مىتونيم راحت از همه حيز صحبت كنيه. از كمونيست نترسيه و راحت از جمهوريت و آزادى حرف بزنيه. منو به جايى مى برند كا كه تو رو به عنوان يه زن كمونيست گرفتن، بالافاصله دستور مىدم كه بازت كنند.
 رو كه مى

 كه ما برديم و تركيه رو از دست كمونيستهاى بی اخدا نـا نجات داديه. يشيمان




 بخشيدن تو براى من ممكن نيست، حون من قبل از هر حيز مستول مملكتم

 مثل يخ مىمونم. ازت سير شدم. سرد شدم. تو التماس مى مكردى ائى نكهبان رو صداكردم كفتم كه اين زن رو ببريد، من تصميم ندارم داستان محمد پـا تاثشا رو
 سالها جى كشيدم به خاطرت، به خاطر همين، شايد بتونم فقط تو رو اون روز

برگشته، كنار تختم رو نگاه كردم، مورجه رفته بود، غيب شده بود. كى فرار
 به آشيزخونه رفتم. يه خيزى خوردم و وبدون اينا بيرون رفتم. يرندهها شلوغ مىكردند، تحسينايناينا در حال جمع آورى گيلاس
 نيلكون هنوز نيامده، خيلى خوابم مى آمد، نشسته.


 جونش برام عزيزه؟ مىفهمى يعنى؟ من مى مدونمّ كه بايد در برابر زنها مؤد




 حق داريد، من احمق نيسته. من اونى كه همهُ دخترها فكا فكر مىكنند نيستهـ

 به دريا نتاه كردم، بلند شدم. به بِالاز برگشتم. احتمالأ صرفاً براى شار شوخى

 لازم نيست با دخترى كه دوستش دارى بدرفتارى كنى حسن!

به بِلاز كه وارد شدم، نيلگون آمده بود. مثل هميشه دراز كشيده بود، آن قدر خوابآلود بودم كه هيجان زده هم نشــدم. انگـار بـه يـه مـجسمه نگـاه

مىكردم. نشستم و تو رو نگاه كردم نيلگون.
 شلوغى پلاز شروع مىشه. كسايى كه از استامبول آمدند، پدر و مادرهايى كه
 مقصريد. همه به جزاى عملتون مىرسيد. فكر كردم كه شايد همر اين كار رو نكنم. من كه هـمـهِين آدمـى نـيستم.
 مملكتيرست بود اما حالا تبديل به يه كمونيست شده. دقت كنيد اين حسن


نمى آد. كارهاى بزرگترى خواهم كرد، همتون مىبينيد. هى! بسر بيدار شو!
ترسيدم، مصطفى بود، بلافاصله بلند شدم.
كفت: دختره اومد؟
گفتم: اونجاست. اونى كه مايوى آبى يوشيده.
 چيكار كنى! بقال كدومه؟
نشان دادم، بعد يه سيكار خواسته، داد و رفت، از دور منتظر بود. سيكار رو روشن كردم، منتظر شـدم. نـيلكون، مـن آدم احـمقى نـيستم، باورهايى دارم، ديشب با به خطر انداختن خودمون ديوارنويسى كردم. (ابيين سيكار مىشیى، حيف تو نيست؟ جوانى هنوز). عمو رجب از دور ييلاش شد! تو دستش خريدهاش بود. سيكارو تو دست

من كه ديد با دستیاجپگى گفته: اولين دفعهست كه مىكشه. كفت: سيگار رو بنداز و برگّرد خونه. تو دوباره اينجاها جيكار دارى؟ براى اينكه دست از سرم برداره سيگار رو انداخته: يه دوستى دارم كه قراره

با همم درس بخونيه، منتظر اون هستهم هول هم نخواسته. گفت: چدرت براى مراسم تدفين مىآد. مگه نه؟ يه كم صـبر كـرد و بـعد

سلانهسالانه رفت.
نگاه كردم، نيلگون به دريا رفته بود. به مصطفى گفته. گفت: من مىرم بهسمتبقالى، اگر همونطورى كه گفتى جمهوريت بخره، من با سرفه بهت اعلاممىكنم. اونوقت مىدونى كه بايد چيكار كنى، درسته؟ من خيزى نكفته. كفت: حشمم بهت هست و رفت.
من به كوحه كنارى رفته. صبر كردم. اول مصطفى به بقالى وارد شد. بعد از اون هم تو آمدى نيلكون. به هيجان آمدم. دستهام مىلرزيد. وقتى منتظر بودم فكر كردم هر چيزى تو زندگى ممكنه اتفاق بيفته. ترسيدم، انگّار ممكنه يه روز صبح بلند شيه ببينيم خونههامون تو آب دريا فرو رفته يا يه زلزله همه خيز رو بعهم ريخته. مىلرزم. اول مصطفى از در بيرون آمد، سمت من نگاه كرد و بعد سرفه كرد. بـعد نيلگون بيرون آمد. مثل آدمهاى مسخ شده به پاهاش نگاه مىكنه؛ اگه فكر مىكنى زيبايى یاهاش منو مجذوب مىكنه سخت در اشتباهى. از شلوغى دور شديم. یشتم رو نگاه كردم، به جز مصطفى كسـى نـبود. وقــتى كـه نــزديكـ مىشدم نيلكون برگشت و نگام كرد. كَفته: سلام نيلكون. گفت: سلام و برگشت و به راهش ادامه داد.

گفته: ميشه يه دقيقه، با هم صحبت كنيم؟ انگًار صداى منو نشنيده به راهش ادامه مىده. دنبالش دويـيدم و گـفتم:

صبر كن!
"حرا با من حرف نمىزنى؟" جوابى نمىشنوم، »انكنه گناهى كـردى كـه خجالت مىكشى؟" جوابى نمىشنوم. فقط راه مىره. (امثل دو تا آدم مدنى نمىتونيه صحبت كنيم؟؟ باز همه جوابى نمىشنوم. (》نكنه منو نشناختى نيلگون؟") سرعتش رو زيادكرد و من براى اينكه بهش برسمم تقريباً دويدم. حالا مثل دو تا دوست در كنار هم قدم مىزنيهم و من حرف مــىزنم. گـفته: چــرا فـرار

 ناراحت مىشه.
كفته: در مورد من خيزهاى اشتباهى فكر مىكنى درسته؟ (ااما اشتباه مىكنى دختر، اشتباه مىكنى). كارى نكردم. ناگّهان از خودم خجالت كشـيدم؛ دوست داشـتم فـرياد بـزنم. هــون مـوقع اون دو تـا مـرد شيكيوش رو ديدم. منتظر شدم كه اون دوتا مرد كه تو اين گرما كراوات و كت هم داشتند دور بشن. براى اينكه اشتباه برداشت نكنند، كمى دورتر ايستا
 كوچه رفت و خودش رو تو بغل كوتولهُ كيسه به دست انــداخت. ايسـتادم. از پشت نگّاهشون كردم. مصطفى رسيد. كّت: آدم ترسو، نشونت مىدم. ((فردانشونشون مىدم).
(فردا اينكارو مىكنى؟")

دلم مىخواد مصطفى رو بزنم، خورد مىشه. همشون بغهمن من تـرسو نيستم، چون من اونى كه همه فكر مىكنند نيسته. من كس ديكهاى هسته. مىدونيد اينو. أنقدر عصبانى بودم كه خـودم از عـصبانيت خـودم مـىترسم. مصطفى هم حيزى نمىڭه، تو سكوت قدم مىزنيم. وارد بقالى شديم، به جز خودش كسى اونجا نبود. وقتى روزنامهُ جمهوريت خواستم به طـرفمون دراز كرد، اما وقتى همه رو خواستيه، فهميد. اون هم از من ترسيله بود. همه رو داد. روزنامههارو یاره كردم و بيرون ريخته. حتى عكس زن عريان صفحهُ اول رو پاره كردم. انگار پاك كردن اين كثافت فقط كار مـن بـود. مـصطفى هــم متعجب شد. كفت: بسه ديكه، بسه، منو از بقالى بيرون أورد و آروم گِت: شب مىآيى قهوهخونه؟ فردا هم بايد اينجا باشى. خيزى نكفته. وقـتى مـىرفت ازش سيكار خواسته. اون هم داد.

شץ_هادريزرگك لون روز رو به ياد هى كَورد

رجب سينى رو برداشت و برد يايين و بعد به بازار رفت. از بازار كه بركشت
 يلهها بالا اومد و در اتاقم رو باز كرد. نگام كرد. موهاش خيس باش بود دريا. رفت و تا ظهر هم كسى به اتاقم نيامد. اول صحبت كـر درد فاروقرو شنيدم، بعد صداى شلوغياى بلاز رو شنيدم كه ديكه اجازء شــنيلن

 لخت بشن و كنار مهم دراز بكشن، گوش كن!
 رجب دير كرده، رفته براى مراسم تدفين يه ماهيكير. براى ناهار هم مار بايين

نيامدم. رجب سينى رو برداشت و از در خارج شد.
 خوابهاى قشنگى مىشه ديد. بله، كمى عرق كردم كثيف بيرون بره و هواى تميز وارد شه. درختهاى باغ تا تا توى اتـاق سـرك

مىكشيد. بعد از خواب هميشه به روياهام فكر مىكردم. انگار افكـارت تـوى
 ديوارها و وقتى كه آروم به در ضربه میزنه، افكارم مثل سايه محو مر مىششند؛ وقتى دوباره در بسته مىشه، افكارم به حالت اول بر مى اوگرده، ميان آجرها و سنگـهاى قديمى.
خوب يادمه يكى از بـحههها مـىگفت: مـادربزرگ ايــنجا خـيلى قـديميه،
خرابش كن و آيارتمان بساز. مىدونمه، اونها هم كـناهى ندارن. صلاحالدين مىگفت: تو هم بايد مثل من اين حرف احمقانه كـه بـهش
 داره، ذكاوت انسان رو تشويق مىكنه. فاطيما به خاطر شوهرت هم كه شده يه بار بكو، گناهش گردن من، بكّو كه

 مىگيره تمام دانشهاى ناشناخته هم به خاطر همين اصل باقى مانده اندند. وجود جيزى كه هنوز تجربه نشده، نمىتونه جزء دانش به حساب بياد فاطيما!... خدا فقط بازى اشخاصيه كه رو به متافيزيك آوردند! اونوقت تو دنياى آدمهاهى مال، حتى فاطيماهاى ما، خدا نمىتونه جايكاه سفت و محكمى داشته باشه. من فكر نكنم خداى تو وجود خارجى داشته باشه فاطيما، دلم مى خواد اين دانش سريع همهگير بشه. صبر ندارم كه منتظر بمونم رسالهام تمام بشه. براى بات استبان يه نامه نوشتم كه كار حاب رسالهام رو به طور خصوصى انجام بده.

 بود. مى بينى كه به دست و چام خواهند افتاد. چون نوشتن برای اين اين قوم احمق،

بهترين سالها رو از من گرفت فاطيما، تو هم مىدونى! نگرانيم هم از ايـن
 خه حيزى براشون روشن مىشه. خدارو شكر به جز خودش و اون كوتوله كسى ايـن نـوشتههاى كـثيف و
 كسى نديد. همون رساله كذايى كه كفر گفتنهاى صلاحالدين رو با خـودش

حمل مىكرد. مرگى صلاحالدين سه ماه بعد از كشف خود مرگ كه V ماه ييش بود اتفاق افتاد. به قبرستان كه رفتم خودم رو خوب يوشونده بودم.





 درونم غرق شادى مىشه! اون اثرت، همونى كه مىگى تمام زندگيت رو براش
 نوشتههاى كوتاهى كه بالاى هر كدوم نوشته بود جمهوريت، حيزى كه لايق

 اين باورند كه مرد و زن تمامكنندهُ يكديكرند، زنان موجودات آزادى هستند موجودات به اين دنيا مى|امدند، اما از زندگى كيف و لذت هم مى ايرند بـد


دوم زنها هم زنهايى متعصب، يرغرور، مؤدب با باورهاى كور هستند، مثل مارى آنتوانت. اين دسته اونقدر احمقاند كه هيج حسـى نـمى توان ازشـون


بحهها هم يه جور لايق دلسوزىاند!....
همهٔ پادشاهان احمق بودند... هواييما حالا ديگـه يـه وسـيلهُ جـنگى بـه حساب نمىآد. متحدان هم احمقاند كه زندگى خودشون رو وقف صلح و زير


كل انسان بايد افكارش رو يه بيروزى ببينه!
 صلاحالدين در تمام موضوعات يى مىبردم. مشمئز مىشدم. نمىدونم چقدر


 نمىشد! كجاست اين عصاى من؟ ساكت شد. ورقههاى ديگهاى هم هست، قايهم كردى، راستش رو بكُو كـوتوله، هـمه هی در همين حد بود؟ ساكته! مثل اينكه قايم كردى كـوتوله. تـو يسـر اون


 مى خورم، حيزى رو قايهم نكردم، باشه! چيزى نگفتهم. نصفه شب؛ رفتم و بيدارش كردم و از اتاق بيرونش كردم؛ اتاقش كه بوى عجى عجيبى هم ازش به مشام مىرسيد رو خوب تفتيش كردم. توى اون تختخواب كوجيكى رو هم خوب گشته. راست مى گفت كاغذ ديكهام نبود.

اما باز هم مىترسم چيزى روى جايى قايم كرده باشه و دوعان پـيداش كنه. بارها يرسيده كه مادر نوشتههاى پدرم كجاست؟ من نــمىدونم عـزيزيزم.

 براى اينا داد. زود باش بده به من اونا رو. من نمىدونمه فرزندم. شايد اونطور كه يلرم مى خواست بتونيه يه جا ثبت كنيه. دوعان من، من نمىدونمها شايد


 نكنه بيرون انداختى؟ ساكت شدم، پاره كردى انداختى بيرون، درسته؟ شروع

به كريه مىكنه. به سمت شيشهُ راكى مىره. منهم مىنويسم مثل بدرم، همه خيز دوباره داره نابود مىشه. بايد يه جايى جلوش روگرفت. دوعان آروم مىگه مادر، اين آدمها اونقدرها كه تو فكر مىكنى بد و احمق نـيستند. مـيانشون آدمهـاى خـوب هــم هسـتند. مـى آخوام بـرم بــه خــدمت


 ما هم مقصريه.
(اتو از بدرت هم ترسوترى)" نيستم مادر... مادر، اگر ترسو بودم منمه بـهـ
 نيستم كه يسرم! اونها كه جيزيشون نمىشه، اينو يدر مرحومت بهم ياد داده! نكرانيت به هيج دردى نمى خوره، براشون دكتر و معلم هيج فرقى نداره!

یسرم من جز خودم هيِحى به تو ندادم! مادر اونهاتمام بدىها رو فراموش مىكنند. بيشتر توضيح مىداد، اصلاُ گوش نمىكردم و به اتاقم پناه مىبردم. چـه عجيب، انگار براى اينكه آرامش نداشته باشن، مىآن خانههاشون حضور رو احساس نكنند، كسى بهشون تعليم داده! فكر مىكردم؛ انگار اون كسـى كـه شوهرم و چسرم رو كول زده، الان يه جاى دور دست داره به من مى خنده! به ساعتم نگاه كردم! سه شده بود، اما هنوزخوابم نمىبره، به هياهوى خلاز گوش مىكنم. به كوتوله فكر كردم و منزجر شدم. شايدم دليلش اين بود كه از روستا

براى دوعان نامه نوشته بود و خودش رو مهجور و بيحاره نشون داده بود. شايد هم مسئلة اونو یلرش به دوعان گفته بود؛ اما صلاحالدين ديگه به جز نوشتههاش به كسى فكر نمىكرد. بعد از پايان دانشگاه همان تابستانى كه دوعان به خونه برگشت، شروع به سؤال يرسيلن در مورد اونهاكرد. رجب و اسماعيل چرا رفتن مادر؟ يه روز بلند شد و رفت، وقتى برگشت اونهـا هـم باهاش بودن، يه كوتولهُ بىسر و سـامان و يـه نـادان، جـرا ايـنارو از روســا برداشتى آوردى چسرم، اينا تو خونهُ ما چيكار دارند! مادر خوب مىدونى كه چرا آوردمشون، و هر دوشون رو به اتاق قبلى اين كوتوله برد. مىدونم كه اون اسماعيل نادون حشم طمع به تول الماسهاى دوعان من داشت. يول رو گرفت و گم شد. اما دور نرفت. خيلى كنجكاوم كه بدونم اين كوتوله چرا هنوز تو اين خونdست.

وقتى دوعان رفت يه وقتايى كوتوله و صلاحالدين رو مىديدم كه دارنـد هيجّج مىكنند. صلاحالدين مىگّت تعريف كن یسرم، زندگى تو روستا خطور بود. خيلى سختى كشيدين؟ بگو ببينم نماز بلدى؟ بگو ببينم به خـدا اعـتقاد دارى؟ تعريف كن مادرت خطوره؟

چهه زن خوبى بود، زيبايى مملكتمون تو مادرت بود، اما حيف كه من بايد



داشت. چه زن خوبى بود، جه زن خوبى بود.
 ناموسى با شوهرش از روستا بلند شده بود آمده بودند اينجا؛ شوهرش
 ديدمش. اون زمانها آشيزٍ خونهُ ما به خاطر گستاخى به صا صالاحالدين از خونه اخراج شد و صلاحالدين اين مردنى رو آورد خونه، مى نيست فاطيما، من دخالت نمىكنم. اينو گفتم و اون كارها رو زود

 فكر كردم كه مادرم منو به خاطر زجر كشيدن براى كنامهاى ديكران به دنـيا

آورده.
شبهاى سرد زمستان، در حالى كه دهنش بوى مشروب مىدياد و من از

 كه اون زن زندگى مىكرد، منتظرش بود، خداى من جه كار حقارتبارى الاري. من


 بهش ميگفت كه خدايى وجود نداره، ديكران هم نيستن. مى كفت براى شاد شاد كردن شيطان، نه، نه من از كناه نمىترسمه، نه، خدا وجود ندان نداره.

تو به فاطيما فكر نكن! بالاخره خجالت زده به اتاقم بر مىگرده. دوعانم رو در آغوش مىگيرم و مىيينم كه شيطان سرمست و تـلوتلوخوران وارد اتاقم

شروع به فرياد زدن مىكنه، به جی نگاه مى كنى هيولایى ترسو؟ مىترسمه،





 حطور قاشق و حنگال بكيره دستش و اداى مؤدبها رو در بر بياره. گوش كـن
 مى شنيدم اينجا جيزى براى خجالت كشيلن و احساس كناه كردن وجود نداره. فاطيما، آزاديه! اينجا جز ما كسى نيست فائى فاطيما، تو هم مىدونى كه من مثل آدمهايى هستم كه تو جزيره زندگى مىكنتد، مثل رابينسون؛ به دلايل احما از استامبول بيرونمون كردند. روزى كه رسالهام هـمهجا رو بـهـهم بـريزه بـر مىتردم.

باشند؟ درسته كه اون باورهاى مسخره باعث رنج ديكر ديران بشه؟
 مى شناسيشون؟ زن خـدمتكار و بـجههامام؟ اسـماعيل و رجب رو؟ از از اونجا مى آم.
توى اون سرما به روستا فرستادمش فاطيما، به خاطر باورهاى احمقانهُ تو،

ديگّه راضى نمىشمم كه اونجا مثل بيد بلرزن، گوش مىكنى به حرفم؟ فهميدم و ترسيدم. به سمت اتاق خودش رفت و كمى بعد خرويفش رو رو شنيدم

 بعد مثل كارى كه الان كـوتوله مـى آشيزخونه بر مىگرده، اون هم در در حال برگثشت بود كه صالاحاحالدين كفت: تـو
 تعريف مىكرد و يه جيزى رو درخواست مىكرد. با صدايمى به طرز باري بارونكردنى

 اتاق كوجيك جا نمىكيرند، مىخوام بيارمشون تو اتاق كنارى. فراموش نكا نـن
 اين كار نشو! من ساكت بودم و فكر مىكردم. برایى ناهار كه آيين آمدم همه
 رختخوابهاى كثيف بخوابيد، ديكه راضى نمى شم. من متوجه شدم كه فردا براى خريد ماهانه تصميه داره به قبضه بره و وبيشتر فكر فكر كردم كه كه موقع شام

 بدون خجالت رفت. بلافاصله رفتم اتاق بالا و اتاق كنارى رو نگاه كردم. بـهـ
 محكمهاى درست و حسابى تو اين مملكت وضع اينه كه مى مينىي ميان مان ما جز اون كاغذى كه اسمش ازدواجه، حيز ديكهاى نيست فاطيما! و وتازه بر اساس اون عهدنامه، من اكر بخوام مىتونمر با دو تاكلمه ازت جدا بـا بشم، اما احتياج به

اين كار نديدم! معفهمى؟ بيشتر تعريف كرد و شنيدم. صبح به قبضه رفتنش
رو دوباره تكرار كرد و قدم زنان خارج شد.

اما بسه فاطيما، فكر نكن ديگه! داخل لحافم عرق كردم. به فكرم رسيد كوتوله يعنى داره تعريف مىكنه؟ مىگَ بچجهها مادربزرگتون با اون عصاى تو دستش مارو...
لحاف رو بيشتر روم مىكشه. الان اون شبهاى سرد زمستان رو خوب درك مىكنه. ميان سكوت شب قرار مىگرفته. بدون هيج حرف و صـدايـى ميان نرمى و سياهى لحاف خودم رو گم مىكنم. من وابسته اون بیكسى و سكوت دنيا هسته، انكار آخر زمان داره مىشه. اون وقتها قيامت چقّر به نظر دور بود! بـله، تــنها بـودم، جـقدر دور از دسترس بود. بوسيدن مردهها تو قبرشان! همونطور كه فكر مىكردم عصام رو برداشته از یلهها چايين رفته و وارد باغ شدم. روى برفهاى در حال آب شدن، جاى پام رو باقى گذاشُهم و به كلبةُ گناه اونها نزديـ شدم. به كـلبه رسـيديه، در رو زدم، كـمى صـبر كـردم، زن سـادة پست، مسـتخدم احـمق، بلافاصله باز كرد. كمى صبر كردم، اونـو هـل دادم و رفـتم داخـل، پس ايـنا حرومزاده هستند. بلند شد دسته رو بگيره، سوسكهاى كثيف، وحشتهـاى مرگ! نكنيد خانومجان، نكنيد، بحههها چه گناهى دارند. به جاى زدن بحههها منو بزنيد خانوم. اونا چه گناهى كردند، خداى من فرار كنيد بحهها، فرار كنيد! فرار نكردند! حروم زادهها! فرار نكردند و من زدمشون و اون مـوقع بـود كـه بيشتر زدمش و البته صلاحالدينخان، اين زب كارى، يرقدرت و محكمتر از پا در اومد، نه من. و من صداى گريةُ اون بحّههاى حروم زاده رو توى كلبه كه نه، آشيانهً گناه تو خوب شنيدم و تمانشا كردم. سرويسى كه مادرم بهمم داده بـود، قاشقهاى خوبيه و هر حيزى كه گم كرده بودم، ببين فاطيما اينجاست همه

 حال گريهركناند. منزجر شدم و شب كه صلاحالدين برگّشت، اول كمى گريه


 به خاطر رسالهام تحمل مىكنه و اونا رو به روستا مى برم، هيرمردیى رو يـيدا

 باشه؛ باشه، دوباره شروع نكن، تو بیى
 اتاقت و اون رختخواب سردت و تمام شب، مثل يه جغد به سقف نگاه كن.

 سكوت شب، انگار از گنامها، و تاريكىها مبرى شـه شدند. انگار من هم به خه خودم خيلى نزديك شدم.


تو خوابم مـىديدم كـه يـه يـيرمرد صــام كـرد (افـاروق، فـاروقه انگـار مى خواست راز تاريخ رو برام فاش كنه اما با حالتى خجالتزدهد و عرق كرده، از خواب بيدار شدم.
صداى همهمه و شلوغىرو مىشنوم، صداى ماشينها و موتورهايى كه از جلوى در باغ رد مىشند. خواب طولانيهُ بعدازظهر همم فايدهاى نداشت. هنوز خوابآلود بودم.
خونه در سكوت كامله؛ از پلهها پايين أومدم، به آشیزخونه رفته. به عادت دستم به سمت يخححال رفت. ای كاش بـتونم ايـن آرشـيو و ايـن تـاريخ رو فراموش كنه.
يخخحال رو باز كردم، مثل يه آدم مات كه بـه ويـترين نكـاه مـكـنه، بـه


 بايدكارى مىكردم، همه حيز رو رهاكنهر و اينجا خودم رو حس مى ايكنها هر روز

برم قبضه برگردم، به چیيزى به نام تاريخ توجه كنه، به ميليونها كلبه́ بىسر و ته توجه كنم و یشت ميز بنشينه. واسه آدم كردن دنيا نه، فقط براى اينكه بگّم
بايد چيكار كرد.

باد سرعت مىگيره، نگَاه كردم، ابرها نـزديك شـدند، يـه ابـر كـومولوس نزديك مىشه. به چنجحرههاى بسته كه نگاه كردم؛ به اين فكر افتادم كه الان رجب تـو اتـاقش خـوابـيده. نـيلگون روى كـانايه لم داده و كـتاب مـىخونه. صندلهاشو در آورده و پاهاشو جمع كرده بالا. كمى توى باغ قدم زدم و مثل بحچهاى بى هدف به جوانيه فكر كردم. وقتى شروع بـه فكـر كـردن در مـورد همسرم كردم. حال عجيبى بهم دست مىداد. به اتاقمى برگشتهم، خودم رو روى تخت انداخته. كتاب (اوليِ هلبى" رو باز كردم و شروع به خواندن كردم. در مورد يه سفر، صحبت شله بود از حشمهاى كه آبى زلال داشت و آبش هر دردى رو دوا مىكرد. كه از اين جشمه براى درمان جذامىها هم استفاده

مىشد.
اوليا از آب اين جشمه استخرى درست كرده بود و نيمى يا شايد بيشتر آن را سمه خود كرده بود. به اين فكر كردم كه خطور داشتن قسمت اعظم سمهم ديگران مىتونه آنقدر شادىآور باشه. قسمت ديكهاى رو باز كـردم: چـادرمون رو در كـنار دشـتى مـصفا فــاخ كرديه. خوپانها برايمان بره سر بريدند و كباب كردنده خوشي و نشاط مثل بقيه قسمتهاى دنيا دروغه، دنيا جاييه كه تصوير شادى و خوشى گاهى در كنار غصه و غه كامل مىشه، جايى نيست كه قـضاوتها و افكـارت رو بـه درستى عنوان كنى. با خودم فكر كردم، شايد اوليا مىخواد خواننده رو گـمراه كنه. شايد اونم يكى مثل منه، اما فقط بلده خوب بنويسه، خوب دروغ سر هم

مىكنه، شايد اون هم مثل من خونهها، درختها، و زمينها رو مـى بينه امـا مـا فقط هنر نوشتن داره، اما من خودم رو باور ندارم و با بيشتر خواندن مـتوجه

 به دانش اوليا كنجكاو شدم. يه وقتهايى احساس مى مكردم دانشش همونى نيست كه فكر مىكنم. فكر كردم كه به اين حـالت، بـيحّارگى مـى گـند. مـنم نمىتونم مثل اون باشم، منم مثل اون دنيا رو به تصوير خودم از اول بنا با كنم. همه جيز رو انگار از ديد خودمون عنوان مىكنيه.
 حداقل مىدونى كه با باورت به اين كار میرسى، مثل اون شروع به به نوشتن تاريخ و دنيا از اولين جايى كه ديدم مىكنه. همه حيز مثل اون. اين الكوها تو ائ
 حرفهها و اعتقادات خودم رو هم وارد ماجرا نمىكنم. تاريخ يك جيز شخصى
-
شروع به نوشتن مىكنم. به نوشتن تاريخى كه هم از روى الكوهاست و و هم خوب مىدانم كه زنده است و جاندار، مثل يرندكان، مثل يه يه درخت، مثي مثل


داشت. اينطورى از تمام افكار مسموم داخل ذهنم نجات بيداخواهمكرد. صداى يه ماشين رو شنيدم، بلافاصله از تخت يايين اومدم و به سمت باغ رفته. باد به سرعت مىوزيد، ابرها نزديك شدند، بارون مى خواد بياد، بله، بهمه

 مى خواد يرواز كنم. نشونم بدين، دلم مى خواد تو نگامهاى خـودم، خـودم رو

به سمت قهوهخانه راه افتادم. شلوغه، باد داره ملافههاى داستان رو حركت مىده، اما همه به خاطر ايـنكه جـائيشون رو راحت بـخورن، در فـاصلههاى دورترى نشستند، مسنول قهوهخونه خترهاى بالالى صندلىها رو باز مىكنه. جترهاش مثل یروانههايى شدند كه به خواست باد هر طرف مىرند. با خودم فكر مىكنم اگه اين بازى تاريخ رو كنار بكذارم جى مىشه؟ برم دفترم رو بخونم و با آرشيو يه جورى كنار بيام.

يعنى بشينم يه خايى بخورم؟ ميز خالى نـيست. رفـتم از يـنجره، داخـل قهوهخونه رو نكاه كردم. كسانى هستند كه ورق بازى مىكنند. اونجا ميز خالى هست. ورقهاى تو دستشون رو نگاه نمىكنتد، بعد مىاندازند، انگـار خسـته شدند و دارند استراحت مىكنند، يه نفر ورقهاى رها شده رو جمع مىكنه. به خونه بر مىگردم و فكر مىكنم كه:
تمام اون جنايتها، دزدىها، جنگىها و كولىها، خاشاها و حقه بازها كه در سكوت آرشيو به خواب رفتند را تكتك بيرون بيارم و بنويسه و ميان هزاران هزار اتفاق ناخوشايند ديكه به تمام دنيا ثابتش كنم. بكم كه هيجكدوم نه به هم ارتباطى دارند و نه عقبتر و جلوتر از همديگه هستند. بكـمم كـه تـاريخ خيزى نيست كه همه فكر مىكنند با تاريخ همه كار مىشود كرد. هر كـارى، اونها فقط وجود دارند، هر اتفاقى ميان اينهاست. اماهيج حكايتى كه اينها رو به هم متصل كنه وجود نداره. اگه مىخوايد اون حكايت رو خودتون بهش

مىدونم كه آدمها نياز به يك حقيقت دارند اما اين حقيقت ديكه وجـود
نداره.
به اين فكر مىكنم كه يه خوانندهُ جوان ازم خواهد بـرسيد معناى تـمام

اينها چيه، اينهها همه چه نتيجهاى خواهند داشت؟ جى رو بايد باور كـنم؟؟
 تاريخ فقط تجربه كردنه!

 كه جرا براى فكر و ذهنم مبارز مى طلبه؛ شايد برای آرامش بر به اين اين فكر كرد
 قدم زدم.
أفتاب تابيد، به بقالى رفتم، سه شيشه مشروب خريدم. نمىدونم جرا، اما ما ما بقال بير كه شيشههاى مشروب رو توى كاغذهاى كاهى مى يبحيديد در نـظرم شبيه ادوارد جى. رابينسون اومد. جاى تعجب نداشت. شبيه هماند. شانـي شيبه اون، دماغى استخوانى و دندانهانى ريزى داشت. امـاكـلها همون علميه كه يه وقتايى از سرزمينها و از روى شانى آلى آدمهايشان به دست مى آوريه.
مثل يه جعبهاى از سرزمينها كه از روى شكل آدمهايشان مىتوان به آن رسيد. يه كلةُ تاس، صاف، دموكراسى و مسئلهُ صنايع آنها.
دلم خواست بهش بگم كه خيلى شبيه ادوارد جى رابينسون هستى و ازش بيرسم به نظرت سخت نيست كه آدم تمام عمر به عنوان يه كيى از يه انسان ديكهالى زندگى كنه.
و اون هم از من بيرسه كه مكه شباهت به اون گكاهه، شـما بكـين، آدم نمىتونه خودش باشه، حتى اگه فيزيكش شبيه ديكرى باشه.
 برداشتم و به سمت خونه راه افتادم. بسـه ديكـه، فكـر نــمى اركنه. بـاد تـندى

مىوزيد؛ مالافههاى روى بند رو تكون مىداد و بـا خـودش ايـنور و اونور
 گذاشتم، هنوز در رو نبستم كه براى شكم گرسنم يه ليوان مشروب ريختم

 براى آوردن كليدهارفتم بالا، دفترم رو هم برداشته، از توى آشبيزخونه آب، راكى و مشروب رو همم برداشته و باز كردنش رو همه فراموش نكردم. از محله كه خارج مىشديم تاون دور دستها سكوت بود. شلوغى بعد از

اون شروع شد.
كفته: كجا بريم؟
نيلكون گفت: بريم به اين كاروانسراى وبايىهاه.
زير لب زمزمهكردم: شبهانى وبازده و روزهانى بها بهشتى.
نيلكون با تعجب كفت: تو دارى رمان مى
 ديشب به فكرم رسيد كه وبا از مكزيكوسيتى با يه حيوان به اينجا اينجا آورده شده بود. به خاطر همين تصميم به ساخت مكانى براى اسكان اونها


مىىنى و بهش ربط مىدى. يا يه همجين خيزى
كارى رو كه هميشه انجام مىدى انجام بده، با تاريخ سر و كله میزنى.
("الان ديكه از سرو كله زدن مىترسمم".
(حرا باور نمىكنى كه تاريخلان خوبى خواهى شد؟") " (حون مىدونم هيجّ جيز خوبى برایى آدم تو تركيه اتفاق نمىافتههی،.
("نه عزيزم").
((بله، ياد بگير حالا، مملكته ما اينجوريه ديكهس).
(امشروب بده).
"(نه، نگاه كن جقدر اينجا قشنگّه، گاوهاى خاله جنت رو ببين". يهو داد زدم: گاوها!
نيلكون گفت: براى اينكه خودت رو بسيارى بـه بـى خيالى، دنبال بـهانه مى گردى؟ درسته؟
(آرْه، مىگردم، مشروب بده بهمهر"!
(چجرا بى خود مى خواى خودت رو اذيت كنى؟ حيف نيست؟")
(اجرا حيف باشه؟ من با اين همه آدم كه خودشون رو از دنيا خارج مىكنند
چه فرقى دارم".

نيلكون باصداى مضحك گفت: اما شما تحصيلكرده هستيد آقا!
» »لت مى خواست اين حرف رو جدى بزنى (درسته؟")
(بله) حرا آدم بى خود خودش رو به نابودى بفرسته؟") گفتم: بى خود كه نيست.
(وقتى از حال خودم در مىآم احساس شادى مىكنه. واقعى مىشم اون
موقع....^.
(الان همر واقعى هستى).
(احقيقتمدار مىشم مىفهمى؟ الان حقيقت مدار نيستم! آدم حقيقت مدار هيجوقت تو تركيه جايكاهى نداره، فقط مىتونه ديوانه باشه. تو تـركيه

براى اينكه ديوانه نشى، بايد مست باشى".
("مشروب نمىدى)"
(ابكير).
("حالا شد، راديو رو هم روشن كن".

$$
\begin{aligned}
& \text { "نقش آقابالاسر رو دوست دارى ايفا كنى". }
\end{aligned}
$$


يك "جا. همه رو؟"
"(شايد بتونم همه خيز رو يك جاببينم").
(همه خيز، جی رو؟ شايد؟")

ساكت شدم.
از جلوى خونهُ اسماعيل رد شديه. از جلوى قبرستان و كـارخـانه هـم رد شديهم و وارد جاده شديهم. بارون شروع كرد نهمنم به شيشه خوردن. به تָه كه رسيديهم، بارون ديگه قشنگ مىباريد. به بالاى تָه كه رسيديم ايستاديه. تك و توك آدمهايى بودند.
اونجا به اين فكر كردم كه جنتحصار هم هر روز مثل بـحهالى در حـال رشده، خيابانها، كارخانهها، خونهها...
ليوان رو یر از مشروب كردم و خوردم.
نيلكون گفت: يلر معدهات رو در مى آرى.
گفتم: به نظرت جرا زنهم منو ول كرد؟
سكوتى طولانى برقرار شد و بعد نيلگون با احتياط گفت: من فكر مىكردم
شما هر دو همديكه رو ول كردين. (انه، فقط اون منو ول كرد٪).
(انه بابا).
"(حرا همين طوره").
(انمىفקمهم".
("جی رو؟ بارون رو؟")
(امشروب بخخورى مىفهمى، جرا مىخورى؟ فكر مىكنى مشـروب مـثل
صاعقه بهت میزنه، درسته؟"
(انه اينطورى فكر نمىكنم).
(افكر مىكنى، مىدونم، فكر كن، منم تسليه مىشه....).
("اما تو كه هنوز وارد جنگى نشدى).
(ابراى اينكه تحمل به زندگى با دو تا روح رو ندارم تسليم مىشهم. بعضى
وقتها اينطورى بيش مىآد. من دو نفرم، گاهى اينطورى فكر مى الا

آدم سالم. (فهميدى؟؟
نيلكون با ناراحتى گفت: يه كم.
("بارون خيلى شديد شده، اينطور نيست؟")
("بله)".
("من مست شدم).
("نبايد آنقدر مست شده.
يكى از شيشههاى مشروب رؤ برداشته، بـاز كـردم. هـمونطور كـه سـر
مىكشيدم هرسيد:
"(خب، حالا كه همه رو از بالا مىبينى به جیى فكر مىكنى؟"
(اهمه كه ديده نمىشند"، نيلكون اين حرف رو با شادمانى زد.
 ديدهها مىسباره...
(اشايد اين ديدن يه فكر مغشوش مىساخت).

كفتم：بله، و يهو به فكرم رسيد كه فكر مثل هيولايى ذهنم رو مشـوش مىكنه．
（اين شعرى كه خوندى از كى بود؟＂، گفته：نديه！
（＂نكاه كن اون كارخونه قديمى تا خرخره رفته زير بارون．جه جاى عجيبيهُ
اين دنياه．
》
（انمىدونم．．．حوصلت رو سر مىبرم؟＂）
《！（》）
（＂كاش رجب رو هم با خودمون مىآورديمه．＂．
（انيومده）．
＂آرَه، خجالت مىكشهى）．
نيلكُون كفت：من رجب رو خيلى دوست دارم．
（＂جيه مكه؟ يه كوتوله！همين＂．
（＂خيلى بیرحمى）．
（＂ديروز انگار مى خواست در مورد تاريخ اسكوذار حيزى ببرسه＂．．
＂جى يرسيد؟＂）
（＂نيرسيدكه！）
كِتتم：اين اسكودارى كه تو فكر مىكنى قديما يه زندان بوده． （اون جى كفت؟＂）
＂اقبول كرد، انكار فهميد، خجالت كشيد، ساكت شد．اما نگاه كن امروز جیى
بعهم نشون داده．．
＂خيلى بىرحمى＂．

$$
\begin{aligned}
& \text { ((يكى از خواستههاى پدربزرگمونرو). } \\
& \text { ("مال یدربزرگه؟") }
\end{aligned}
$$

(اتو تركيه اتفاقات بىدليل زياد مىافتهی). كاغذهارو از لاى دفترم در آوردم
و نشون دادم.
》
("مىگّم كه، رجب داده ديگهذ)،، اينو گفتم و شروع به خوندن كردم: (ادانش،
(٪لاه، عكس، تجارت و..."..
(٪اين ليست جيزهاييه كه ما تو تركيه ازش بى بهرهايهم...).] نيلكون آروم گفت: رجب يه برادرزاده به اسه حسن دارهس،. (خب؟"

- (ااون حسن منو تعقيب مىكنه כاداش".

》(ليست رو بخونه؟؟"
((امىگّم منو تعقيب مىكنه)].
"براى چیى تعقيب مىكنه؟"
بوروكراسى، صنعت نقاشى، بخار آب، شطرنج، باغ وحش. (امنم مثلا̉ دارم حرف مىزنم هاء).
"اتو كه از خونه بيرون نمىآى كه تو رو تعقيب كنه آخهى كارخانه، يروفسور، نظم، خندهدار نيست؟
(هر وقت از پلاز بر میگردم اين حسن تعقيبه مىكنهاه. (اشايد مىخواد باهات دوست بشه)،.
(بله، اينطورى مىگفت).
»

رو پيدا كرده و نوشته.
باغوحش، ثروفسور، كارخانه، به نظرم ما الان بـه انــازه كـافـى چــروفسور
داريهم. بعد، نظم، رياضى، ما الان همdُ اينها رو داريه، (ابسه داداش!"《 ((شايد عاشقته)].
"(ممكنه، اما داداش اينايى كه خوندى به نظر من خندهدار نمىآدهر. (اتازه يه حيزهايى هم به نظرم زيادى داريم نيلكون، آدم، دهاتي، مانيا مأمور، مسلمان، سرباز، زن، بحه.......
(اسير، يِاز، مستخدم،... همه زيادى هستند").
(:بسه)"
(ابكير نگاه كن، امروز اينو رجب بهمه نشون داد، كفت بخون، حیربزركتون

$$
\begin{aligned}
& \text { اينو برش دادهه. } \\
& \text { "حرا داده؟") } \\
& \text { ("نمىدونهه". }
\end{aligned}
$$

(نگاه كن به بارون! صداى هوايبما نيست؟" (")
(اتو اين هوا!")
" (حه خيز بینظيريه اين هواييما).
(")
كاش الان توش بوديه٪".
("اداداش خسته شدم. برگرديهم. برگرديمه".
("نيلگون بگو در مورد جی فكر مىكنى)".
"خيلى دوستت دارم داداش").
(")
"(نمىخوام آنقدر بنوشى").
"جرا اينطورى هستى؟")
》يعنى جى اينطورى؟")
("مىخوام شاد باشى!)"
(امن آدم سرگرمكنندهاى نيستم، درسته؟ صبر كن سرگرمت كنم؟؟ دفـترم كجاست؟ بده! نتاه كن". يه كم از نوشتههارو براش خوندم...
((عجيبه)".
("عجيب؟ چيش عجيبه؟") ("مىخواى با من زندگى كنى؟") " (جی؟"
(ا'ينجا تو ماشين رو نمىگم، الان جدى هستم. نيلكُون به جاى اينكه تو استامبول بيش خاله اينا بمونى، بيش من بمون. تو خونهام يـه اتـاق خـيلمى بزرگ خالى هست. خيلى تنهام". سكوت شد.
(اين به فكرم نمىرسيد".》"خب؟"
(غفكر مىكردم به خالم اينا بىادبى مىشه).
كفتم: باشه.
موتور ماشين رو راه انداختم و آروم گفتم: بر مىگرديم.

ديشب خيلى بهمون خوش كذشته بود. تصميم گرفتيه امشب هم بـريم خونهُ توران. جيلان كاست الويس پلاگى رو فراموش كرده بود، منم ييشنهاد دادم بريم بياريه. ("تو اين بارون").
كَفته: ماشين دارم جيلان.

برادرم رفتيه. قطرات بارون روى خراغهاى قديمى ماشين جا خوش كرده بود.
فكر كردم، اين عشقى كه ازش صحبت مى مكنند جه عـجيبه! انكـار الان
اصلاُ تو زمان نيستم! از يه طرف هم به اين فكر مىكنم كه در آينده ممكنه
حه اتفاقى بيفته، و از طرفى هم به تها تمام اتفاقاتى كه افتاده دوباره و و دوبار مىكنم واينكه حالا انگار مىدونم جيلان با اون يسره داستان عشقىای ندار ارياره.

اما جه اهميتى داره!
همين الان جيلان كاست به دست دوان دوان سوار شد. كفت: با مادرم دعواكرديه. مىىه تو اين ساعت كجا ممىى!

كمى سكوت كرديه، جلوى منزل توران نايستادم و رفتم. جيلان با حالتى مشوش و هيجان زده يرسيد: "

مثل آدمهاى گناهكار گفتم: دلم نمى خواد برگردم اونجا! حوصلم سر رفت، يه كمى هم هوا مىخوريهr، يه كم ممگرديم! (رباشه، اما زود بر مىگرديه. منتظرندها.)
آرام و موقر به سمت بسكوجهها رفته، از كنار خانهها و بالكنهاى بارون

باشيه. وقت برگّشت بازم بحتى كردم. ماشين رو از محله خـارج كـردم و بـا
سرعت به گوشهاى كوبيدم.
يرسيد: جيكار مىكنى؟
مثل يه رانندهُ با دقت، بدون نگاه كردن به جايى به راهم ادامه دادم. بـه
دروغ گفتم كه بايد بنزين بزينه. خودم رو خيلى علامه مىدونسته.
كفت: نه ديگه بركرديم. منتظر ما هستند.
"(مى خوام كمى باهات تنها باشم و حرف بزنمر جيلان").
خيلى سرد كفت: در چه مورد؟
(»در مورد اتفاقات ديروز چه فكر مىكنى؟"
"(هيحى! از اين اتفاقا مىيفته، هر دومون مست بوديهر").
با ناراحتى گفتم: همش همين؟ بيشتر روى كاز فشار آوردم.
((زود باش متين، بركرديه، زشته)،
(》ن هيج وقت از ماجراهاى ديشب خجالت نمىكشم!")
("بله، خيلى مشروب خوردى، ديكه هيجوقت آنقدر نمى خورى"!
(انه، به خاطر اون نيست).

دسته، دستت رو كه روى صندلى بود تو دست گرفت، دست كوچش گرم بود. اونطورى كه فكر مىكردم دستش رو نكشيد. گفت: زودباش، برگرديه! با خجالت گفته: دوستت دارم.
("برگرديهم".

دستش رو بيشتر فشار دادم و به مادرم كه هيجوقت نديده بودمش فكـر كردم. يه جفت حشهم بیرحم و قدرتمند به حشهمهام دوخته شد. ناگهان يه كاميون از روبهرو بهمون نزديك شد و باصداى وحشتناكى از كنارمون رد شد. هيجانزده پامو روى ترمز فشـار دادم؛ مـاشين هـياهوكنان ايستاد. گفته: ترسيدى؟ ("زودباش برگرديه، دير كرديه، زودباش متين"). كليد رو چرخوندم، اما موتور كار نمىكرد. دوباره امتحان كردم. اما دوباره كار نكرد. از ماشين بياده شدم، مىخواسته هر طور شده راهش بندازم. ماشين رو تو سرازيرى انداختم و دوباره نشسته. براى اينكه باترى از دست نره، چراغها رو هم خاموش كردم. مثل يه قايق تو تاريكى دريا مىمانديه. جند بار كفتم استارت بزنه. اما كار نكرد. از دور دستها يه نورى مىدرخشيد. به يه بـمب بنزين رسيديه. يָاده شديه و به سمت یمثي رفته. یرسيدم كسى كه از كاديلات سر در بياره اينجا هست؟ مسئول یمب گفت: مهرم نيست كه حتمأ كاديلاك شناس باشه، يه كم صبر كن!

با تعجب به قوطى روغن روى ديوار نگاه كردم. زنى كه يه قوطى روغن به دست داشت، به ديوار چسبيده بود و من فكر كردم كه چقدر شبيه جيلانه. مثل

$$
\begin{aligned}
& \text { ديوانهها به ماشين برگّشته. } \\
& \text { » (دوستت دارم جيلان!" } \\
& \text { (עديرمون مىشه)." } \\
& \text { (امىگم دوستت دارم". }
\end{aligned}
$$

همونطور به همديگّ نگاه مىكرديه. از ماشين بياده شدم؛ انگار حيزى به فكرم رسيده باشه، تند تند قدم زدم واز اونجا فرار كردم. از توى تاريكىها نگاه كردم. به صورتم يه لامب نئون اعصاب خوردكن مىتابيد، عرق كردم. نـيه ساعت همون جا به تماشاش ايستادم و خودم رو آدم نادون و رذلى حس كردي به سمت بوفهُ روبهرو رفته. از شكلاتهايى كه در تلويزيون همش تبليغش رو مىكرد خريدم. برگّشتم به ماشين و نشسته.
كفت: كجا موندى، نگران شدم. ديرمون شد. نيهم ساعته كه رفتى تو. "(برات هديه خريدم ببين"].
يه بار ديگه گفتم كه دوستش دارم، اما كلمههام نااميد بود، خالم بود يه بار ديگّه امتحان كردم. بعد ناگهان روى دستهاش كه تو بغلش بود افتادم. دست عصبى و لرزانش رو جند بار بوسيدم، انگار با عجلهام نشـان مـىدادم كـه از چيزى مىترسه. نااميد از همه چيز، سرم رو به سمت هواى تازه خرخوندم. كفت: مردم ما رو مىبينين.
بازم يياده شدم و از ماشين بيرون رفته. به يه ماشين كه توش يه خانواده
بود نگاه كردم.
„(دوستت دارم!")
" (زود باش متين، تورو خدا برگرديم)".
(ايه كم ديكه صبر كنيم جيلان لطفاً)؛
(اكّه منو واقعاً دوست داشتى، اينجا تو اين بيابون نگّمه نمىداشتى٪!

هז_متين ماشينرو نابود مىكند
("تو رو واقعاً دوست دارم).
كلمهها با الگوهاي كلامى جور در نمىآد، بيشتر از ما قايهم مـىشند. تـو

 جيلان از بى اخوصلگى و عصبانيت منفجر نشه، دادم بهش گفتم كه بـختونه. لباش تكون مىخورد، كمى خوند و بعد اون دفتر تاريخ رو روى صندلى عقب
پرت كرد.

تعميركار كه اومد ماشين رو به طرف نور هل داديم و من جهرهٔ بیرحـم
جيلان رو ديدم.

با پسر تعميركار رفتيم و قطعهُ مورد نظر رو بيدا كرديه. وقـتـى بـرگشتيه خهره جيلان هنوز بیرحم بود. بارون دوباره شروع شده عصبانيت جيلان از جهره́ نگران و متهمكنندهاش مشخص هور بود.
 میرسيد. به سمت ميز بوفه رفت و يشت ميز نشست، به سمتش رفتهr جيلان يشت ميز نشست. مأمور يمث بنزين به جيلان نگاه مىكرد. خواست كـه از تلفن روى ميز زنگى بزنه.
دادم زدم: صبر كن جيلان! من تلفن مىكنم!

 بنزين شد و مأمور به سمتش رفت و من بيشتر از اين خجالت نكشيدم. راهنماى تلفن رو باز كردم و شمارهٔ توران رو ييدا كردم. همونطور كه من
 من دوباره گفتم كه دوستش دارم و بدون فكر كردن به هيج خيز ديگّهاى با

اصرار اضافه كردم كه مىخوام باهات ازدواج كنه! |ما كلمdها ديگه هيحِى رو عوض نمىكردند. جيلان فقط عصبانى نگاه مىكرد، فقط همين. كمى بعد تلفن رو برداشتند، صداى فكرت رو بلافاصله شناخته. گفتم: تويى؟ ما برای اينكه شما نگگان نشيد تلفن كرديه و تو همين موقع هم به اين فكر مىكردم كه با اين همه آدم، چرا فكرت گوشى رو برداشته. "شماكى هستين؟"
((منم متين!)"
(اتو رو مىدونه، اونى كه مىگى بيشمه كيه؟"
با تعجب گفته: جيلان!
فكر كردم شايد همه دست به يكى كردن و دارند سر به سرم مىگذارند. اما صورت جيلان جيزى رو نشون نمىداد. فقط اين وسط معیرسيد كى تلفن رو برداشته؟

فكرت گفت: من فكر مىكردم تو جيلان رو به خونه رسوندى. گُته: نه، ما اينجا دو نفرى تو بمب بنزين هستيه، نگران نباشيد، فـعلكُ خداحافظ.

جيلان چرسيد: كيه، كيه اونى كه باهاش حرف زدى، بده تلفن رو. داشتم به سؤالات احمقانهُ فكرت جواب مىدادم. (شما تو پمپ بنزين خيكار مىكنيد؟" كفته: يه تعميرات كوچيك و تند تـند اضـافه كـردم كـه حـالا مـىياييه. خداحافظ.

جيلان داد زد، صبر كن، كيه مىگم؟ فكرت گفت: جيلان مثل اينكه مىخواد با من حرف بزنه. كوشى رو بـه جيلن دادم و رفته زير بارون.

كمى بعد جيلان با خوشحالى تلفن رو قطع كرد و بيرون اومد.
(فككرت الان مىآده.
"نه! من تو رو دوست دارم نه اون!")

دوان دوان به سمت ماشين رفته. داد زدم كه اگر همين الان ماشين رو تعمير كنى هر خی پول دارم بهت مىدم. مأمور گَتت: الان درست مىكنمه، اما اين قراضه بازم تورو تو راه مـىذاره ها.

نمىزارهإتو اينو راه بنداز.
بعد از مدتى سر و كله زدن با ماشين بهم گَفت كه استارت بزنه، اما باز هم كار نكرد. بعد از مدتى كار كردن دوباره كفت كه استارت بزنهى، باز همه كار نكرد. خسته و كلافه شدم. "جيلان منو ول نكن برو". جيلان گفت: تو اعصابت به هم ريخته.

كمى بعد فكرت و اون ماشين آلفا رومئو رسيدند. از ماشين بياده شدم. جيلان گفت: بيا از اينجا بريهم فكرت. فكرت گفت: اين كاديلاك كجاش خرابه؟ گفتم: الان شروع به كار مىكنه. قبل از او من به جنتحصار خواهم رسيد

جيلان. اگه مى خواى مسابقه بديه!
فكرت با غرور گفت: باشه، مسابقه بديه.
جيلان رفت و تو ماشين فكرت سوار شد. استارت رو زدم، خدا رو شكـر اينبار ماشين روشن شد. به مأمور اول • . ا ليره و بعد يه دونه ديگه هم دادم. و بعد براى مسابقه ماشينها رو كنار هم آورديه. جيلان گفت: دقت كن فكرت، اعصاب متين به هم ريخته.

فكرت شروع به شمردن كرد تا خونه توران، يك دو... وقتى سه رو كفت ماشينها از جا كنده شد، زود باش بـيبنم، كاز رو رو تا آخر فشار دادم. اما اون از من جلوتر راه افقاده بود. تصميم ندارم تو رو با اون تنها بكخارم!
تقريباً بهش نزديك شده بودم. يام رو بيشتر روى گاز فشار دادم. مىدونم كه براى قانع كردن دخترى مثل تو به عشق خودم، بايد مرى رو همر به به جون بخرم. اما اين ناحقى رو ببين، تو در كنار يه آدم احمقق تو اون اون ماشين آرين نشستى يدال كاز رو تا آخر فشار مىدم، دوباره ماشين از كار كردن مىافته و و من اونـجا مــىمونه. يكتــنه و در سكــوتى عــميق فــرو مــرم. فـقط ايـن جيرجيركهاى لعنتى هستند، فقط صداى اونها فضاى خلوت روحـم رو یـر
مىكنه.

بعد از جند بار سعى كردن براى به كار انداختن موتور، فهميدم كه بايد تا بالاى تهه ماشين رو هل بدم و تو سرازيرى ولش كنم و تا جنتحصار سوارش

با غرغر كردن شروع به هل دادن ماشين كردم. بارون نمنم شروع شده
بود. ير از عرق شده بودم و بارون به آتش عصبانيتم خنكا مى داداد.

 عكسالعملى از جلوم رد شد.


 حتى نزديك شدنشون رو حس مىكردم. برگشتم براى اينكه بـيشتر از ايـن

خيس نشمه به سمت ماشين رفتم. نشستم، سرم رو روى فـرمون حــاشـتم: دوستت دارم.
ديدم كه سه نفر در حال حرف زدن به سمت بايين تيه مى آن. برایى كمك خواستن از ماشين بيرون بريدم. وقتى از تاريكى بيرون اومــنـ، بـا وحشت شناختمشون. يكيشون يه سطل رنگ در دست داشت. يكى دشون كلاه به سر

داشت و اون يكى كت به تن داشت.
كلاه به سر كفت: تو حيكار مىكنى اين وقت شب تو اين تاريكى. ("ماشينم خراب شده، كمكم مىكنيد؟") ("مارو حمال فرض كردى يا نوكر يدرت؟")


$$
\begin{aligned}
& \text { شناختم قربان، به ياد آوردين امروز صبح نزديك بود ما رو له كنيد. } \\
& \text { "جطور؟ شما بودين! عذر مى اخوام داداش!" }
\end{aligned}
$$

 عزيزم. امروز صبح كم مونده بود لهت كنم! اگر زير میگرفتى جی مىشد؟

 (ابياييد شما هم سوار شيد بحههاها). هر سه سوار ماشين شدند. من هم يشت فرمان نشستم. كنار مرد مرد كت به تن نشستم. بيرون بارون شدت گرفت بـود. كت بـه تـن كـفت: مـزاحـمـ كـهـ نمىشيه عزيزم.
به عنوان جواب خنديدم.
(آفرين! از اين خوشم اومد، شوخى سرش مىشه، بحهd خوبيه، اسمت خيه

خانهُ سكوت
ri.

تو؟
كفتم: متين.
(اخيلى خوشبختم متينخان. من سـردار هسـتم. ايشـون هــم مـصطفى
هستند، اين خرس نادون رو همم شغال صدا مىكنيه. البته اسم اصليش حسنه. حسن گَت: دوباره بيحاره مىشىها.
سردار گفت: چی شده؟ يعنى آشنا نشيه؟ اينطور نيست متينخان؟ دستش رو دراز كرد. وقتى منم دستم رو دراز كردم، دستم رو گرفت و بـا
 دستش رو فشار دادم. دسته رو ول كرد. (آفرين قوى هستى! اما از من قوىتر نيستى".

$$
\begin{aligned}
& \text { مصطفى گفت: كجا درس مىخونى؟ } \\
& \text { "دبيرستان آمريكايىهاه.). }
\end{aligned}
$$

سردار گفت: مـدرسهُ سـياسىها؟ ايـن شـغال مـا درگـير يكـى از هـمين بجهسياسىهاى شما شده.
حسن گفت: دوباره شروع نكن.
(اصبر كن! شايد بهت راه و حاره نشون بده. اونه از اونهاست! درسته؟ به
چی مىخندى؟"
گفتم: هيحچى!
سردار گفت: مىدونه به جى مىخندى. خون عاشق يه دختر يولدار شده،
تو بهش مىخندى، درسته؟
كفته: تو هم مىخنديدى.
سردار با فـرياد گـفت: مـن مـى خنـدم. مـن دوسـتش هسـته، تـحقيرش نمىكنه. اما تو حرا، تو تا حالا تو عمرت عاشق نشدى.

حرفهاى زيادى زد و من همحָنان ساكت بودم. جوابى براى حرفهاى بعربطش نداشته.
ناگگان پرسيد: بـا اون مـاشينها و اون دخـترها، هـر شب شــما چـيكار
مىكنيد؟
جواب ندادم. مثل آدم رذل و احمق فقط نگاهش كردم. ("بىناموسها! اما خوب كارى مىكنيد! اون دختر ديشبى دوست دخترت بود(1).
با هيجان گفته: نه نبود.
سردار گفت: دروغ نگو.
گفتم: خواهرم بود، مادربزرگم بيماره و دنبال دارو ميگشتيه.
"چرا از داروخانه جلوى یلاز نگرفتين؟".
("بسته بود)".
(دروغ مىگى، نكنه، مىدونى اون داروخانهچى كمونيسته؟"
((مىدونمه).
("تو بهجز جرخ زدن با دخترهاى سياستمدار ديكه جى مىدونى؟")
مصطفى گفت: تو مىدونى ماكى هستيم؟
كفتم: مىدونمه وطنیرست هستين!
مصطفى گفت: آفرين! درد ما خيه؟ اونه مىدنونى؟
("ملت یرستى و از اين خيزا).
(اون، اين جيزا يعنى چى؟")
سردار گفت: انگار اين پسر ترك نيست. تو تركى پسر، مادر و یدرت ترك
هستند؟
(اترك هستند).

$$
\begin{aligned}
& \text { سردار كاست جيلان رو نشان داد و گفت: اين حيه اونوقت؟ } \\
& \text { سردار گفت: بهترينهاى الويس. } \\
& \text { گفتم: اين يه كاسته. }
\end{aligned}
$$

سردار گفت: دلقك بازى در نيار، كاست اين مردك بىناموس تو ماشين يه
ترك خه گౌى مى خوره؟

گفتم: من كنجكاو نيستم و علاقهاى ندارم. اين كاست مال خواهرمه تو ماشين جا گذاشته.
(اخيلى كمر رفتهامه": يعنى تو اصلاُ ديسكو اينا نمىرى؟

مصطفى گفت: تو با كمونيستها مخالفى!
(مخالفهم).
"جرا مخالفى؟")
(امىدونى كه)"...
(انه، من جيزى نمىدونم، تو مىگى ما هم ياد مىگيريم").

سردار گفت: داداش انگار اين خيلى خجالتيه. مصطفى گفت: تو ترسويى؟ ("فكر نكنمه!!

مصطفى گفت: فكر نكنه! خنگ! اگه ترسو نيستى چرا در برابر كمونيستها
هيج كارى نمىكنى؟

گفتم: هيج فرصتى يشش نيومده كه؛ اولين وطنيرستهايى كه شـناخته
("توام از مايى! فردا شب داريهم مىريه، بياييم دنبالت؟") (البته بيايِن")
(اساكت شو، ترسو، از ما دارى مثل جی مىترسى. الان هم سر از پليس در مى يارى درسته؟"
مصطفى گفت: ساكت شو سردار. بحهة بدى نيست، نگاه كـن الان از مـا دعوتنامه مىخره! داريم يه مجلس ترتيب مىديم؛ مى آى؟ گفتم: مىآم، حقدر مىشه؟ "كسى از تو دربارة يول يرسيد؟" (اباشه، سردار! حالاكه مى خواد با يولش بكيره، يرداخت كنه بجه، خب! يه كمكى هم مىشه! سردار خيلى مؤدب يرسيد: (چجند تا مى خواى قربان؟"
(يه • . . ليرهاىی.

مصطفى كفت: سوراخ مار اون كيفه.
(انه نيست). . . . ليره رو با تلاش به سمت سردار گرفته. سردار يول رو نگرفت. (ابيينم اين سوراخ مار رو؟")

كفتم: مار نيست.
(ابده ببينم اين كيف روه).
كيفى كه با زحمت تمام تابستانم و كار كردن و عرق ريختتنم اونو ير كرده بودم دادم.
سردار كفت: آفرين! اما اين كيف مار نيست، مارو كول زدى. مصطفى گفت: بده بينمه، من مىفهمه.كيف رو كرفت و بررسى كرد. اين

دفتر آدرس لازمته؟ نيست؟... حقدر آشنا دارى، همه هم تلفن دارند...! זا هزار
ليره. اين همه یول رو یلرت بهت میده؟
كَتهم: نه خودم درآوردم. من رياضى و انگَليسى تدريس مىكنم. سردار گفت: ببين شغال، اين به درد تو مىخوره. به اون هم درس مىدى؟

البته مجانى...
كفته: آره، مىدم و تازه فهميدم اين حسنى كه بهش مىگند شعال، كدوم
حسنه...
مصطفى گفت: آفرين، من از همون اول متوجه شدم تو بحهة خوبى هستى


مىكتى.
كفتم: حداقل . . . ا ليره رو برام بكذاريد.
سردار داد زد: ببين ديكه دارى اعصابمون رو خورد مىكنى!
"انه، شكايتى نداره؛ זاهزار ليره رو با خواست خـودت مـىدى، ايـنطور
نيست؟" مصطفى تمام اينها رو با حرص خاصى مىگفت.
"با تو داره اين حرفها رو میزنه یسر«!
"بسه سردار، بحچه رو ناراحت نكن").
سردار دفتر فاروق رو كه روى صندلى عقب بود ييدا كرد و گفت: اين دفتر خيه |ينجاست؟ شروع به خوندن كرد.

مصطفى گفت: حيه اينا؟
گفته: برادرم تاريخ مداره.
سردار گفت: بيحاره.
مصطفى گَت: زود باش بريهم بارون داره شديدتر مىشه. گفته: حداقل كارت شناساييهم رو یس بدين.

سردار گفت: حداقل يعنى چی پسر! ما مگه به تو بد كرديه؟ جواب بده! به
نظرم واسه بدجنسى بود كه ماشين رو تفتيش كرد و ألبوم الويس رو بيدا كرد.
(ااينو هم بر مىدارم)"!
دفتر فاروق رو هم برداشت. „يادت باشه آروم رانندگى كنى، همه رو نوكر
بابات فرض نكن! احمق، رذل)؛
در رو كوبيد و با بقيه رفتند. وقتى دور شدنشون رو ديدم، از ماشين بياده
شدم و ماشين رو به سمت تبه هل دادم.

צץ. حسن تصهيم هعگیيرد دفاتر دلستان رل حسن بدهد

سردار گفت: درس خوبى به اين سسرهٔ رذل داديه! مصطفى گفت: شلوغش نكن اگه بره بيش بيليس؟ سردار گفت: نمىره، نديدى خيزى جز يه بجه ترسو نبود. مصطفى گفت: اون آلبوم و اون دفتر رو جرا برداشتى؟ (انيلگون من ديدم، كاست تورو كه تو ماشين جا گذاشته بودى و دفـتر فاروق رو كه سردار برداشته بود. پايينتر كه رسيديم زير نور خيابون ايستاد و به. در كاست نتاه كرد.
كفت: اينارو برداشتم خون فكر نكند همهُ عالم و آدم نوكر يدرش هستند. مصطفى كفت: خوب كارى نكردى، بىخود عصبانيش كردى. كَفتم: اگه مىخوايد كاست رو به من بدين، بركردونمه به ماشين. سردار كفت: طرف يه احمق بيشتر نيست. مصطفى گفت: آهان راستى، بار آخرت بـاشه جـلوى ديــران بـه حسـن مى مى شغال نادون. سردار ساكت شد. بدون هيج حرفى به سمت بايين تيه راه افتاديه.

$$
\begin{aligned}
& \text { به قهوهخونه كه رسيديم صبر كرديه: } \\
& \text { مصطفى گفت: بله، بخش شيم ديكه. } \\
& \text { كَتْ: بازم مىنويسيه؟ }
\end{aligned}
$$

اين بارون بازم مىیباره، خيس مىشيم. اين برسها و رنگّها امشب بيش تو باشند حسن، باشه؟

ليره تقسيم بر سه، مى شه f مصطفى گفت: جی شد؟ خرا ساكتى؟ زود باش بخش جيزى به فكرش رسيده باشه كِت: أهان، بيا حسن ايـن سـيكار و كـبريت، مىكشى؟
نمى خواستم بكيرم اما طورى نگام كرد كه گرفتم. كفت: تشكر نمىكنى.
برگشتند و رفتند. كمى از يشت سر نگاهشون كردم با ثاهزار ليره هم كلى جيز مىشه خريد! تو تاريكى غيب شدند. بعد، ناكهان من فر فرياد زياد زدم: مصطفى! و بعد از صداى ياهاش متوجه شدم كه ايستاد. صداكرد: جيه؟
كمى صبر كردم، بعد دوان دوان رفتم كنارشون. نفس نفس زنان گَفتم:
مىشه اون كاست و دفتر رو بدى به من؟

سردار كفت: مى خواى جيكار كنى؟ واقعاً مى اخواى بركردونى؟ كفتم: من خيز ديكهاى نمى خوام. فقط اونارو به من بدين كارئ مصطفى كفت: بده بهش اينارو. سردار هر دو رو بهم داد و كفت: نادونى تو بسر؟ مصطفى كفت: ساكت! ببين حسن، اين זاهــزار ليـره رو بـراى خـرج و و

مخارج استفاده مىكنيه، اشتباه برداشت نكن، براى ما هم جيز زيادى بـاقى نمىمونه، حداقل اين + •ه تا رو بكير. كفتم: نه همه رو بگذار براى مؤسسه، همه براى مبارزه مصرف بشه، من هيحى براى خودم نمى خوام. سردار داد زد: اما كاست رو بر مى دوارى. تعجب كردم. اون • •ه ليره رو گرفتم و كذاشتم تو جيبهم.
 اميدوارم به كسى در اين مورد حرف نزنى.
 مثل جن مىمونه، اما نشون نمىده، ببين خطور براى ترفتن حقش برگشت. سردار گفت: اعصاب خورد كن. مصطفى گفت: زود باشين ديكه و برگشت و و رفت.
 كمى ديكه نگاه كردم، يه سيگار روشن كردم و در دست ديكهام فرجه و
 من رفتم اما تو نيومدى. فكر مىكنه من نمىدونمه نظم حيه. خدا همه رو لعنت كنه. وقتى از تيه بالا مىرفتم، صدایى داد و بـيداد مـتين رو شـنيدم. تـوى او
 متوجه شدم كه لاستيكش مشكل بيدا كرده. كمى ناراحت بـودم از دسـتش؛ مىتونستم بكم كه حرا منو نشناختى؟ حرا منو فراموش كردى؟ اينطوريه، اينا همين طورن. من همه خيش رو مىشناسه، حتى مىدونمر كه خيكار مىكنه، اما اون از زندگى تو هيجى نمىدونه و فقط زندگيش رو مىكنه. اونا هم يه روز

منو دركى مىكنند، بهش نزديك شدم، فكر كردم به خاطر مـاشين از دسـتم ناراحت باشه، به خاطر يه دختر دينر

 من از گَناه مىترسم، مثل يلر بيحّارة بليط فروشهم.




 ريخت، تهديد كرد، خدا مىدونه باكيا مىجرخها روزنامهها و بليطفروش فقط به يول فكر كرده و هزينه رو يرداخت كرين كردها بى خود نيست تصميمگرّرفته شب از لولههاى دماغه بتونى منو بيدا كنى، نمىتونستم تصميم بكيرم كه برم داخل يا نه. به خـا خاطر

 آفتابكير ينجره كذاشته. كنار ديوار ايستادم و فكر كردم

 جون لكنها به سمت اتاق من رفت.
 نمىكنم نيلكون، الان تو تختخواب خوابيدى و يا شايد هم از سر سر و صــاي رعد و برق بيدار شدى و دارى از ينجره بيرون رو نگاه مىكنى. صبح كه آفتاب

بتابه به بلاز مىرى، من منتظر تو مىشينم و تو همم مـنو مـىبينى، حـرف مىزنيه و منم تعريف مىكنه: دوستّ دارم. به داستانهاى ديكهاى هم فكر كردم به اينكه همه جا رو ديدم و و گشتمه،
 جغرافيا، پرندههاى مهاجر، سرخيوستان، جنكل اها، تاريخ،... فكر كردم كه انسان مىتونه جور ديكهاى هم باشه، بله، مرده نيستيم، تمام
 از بالاى تِه آب جارى شده، بوى بارون مى آد. به محلهُ بايين دوباره نكاه
 به خيابانهاى گناهكار نگاه مىكنم؛ براى آخرين بار به يكى از ينجرهـها


 مىترسى. دلم مى خواست به بِلاز برم و مىدونستم كه اونها

يسرم اين ساعت اينجا جی كار دارى، اينجا مناسب تو نيست! باشه! برگشته, و مثل غريبهاى از كنار خونهأ خودم رفتم بالا. جراغ بدر و و مـادرم هنوز روشن بود. يه حراغ فقير و مستمند. به سمت بالاى تهي كه راه افتادي


 مىانكيزه. به دوستى زمان كودكيمون فكر كردم، اما اينا باعث نشـد كـه دلم دلم
بسوزه و نزديك بشم.

》"

كفتم: منم، متين منو شناختى، من حسن هستم! كفت: بالاخره شناخته، يول رو بس آوردى؟ كفتم: من تنهام. يول رو بس مى خواى؟ (امىدونى كه . . . حيزى نكفته، كمى سكوت كرديه. داد زد: كجايى؟ بيا بيرون صورتت رو بيبينم.
كاست و دفتر توى دستم رو كذاشتم يه جاى خشى وري و نزديك شدم. كفت: يول رو يس نمىدى؟ بيا بيرون. نزديك كه شدم جهرهٔ عرق كرده و نااميدش رو ديدم و به هم نمان نكاهرديه.

كفتم: نه، يولت بيش من نيست! ("س براى جی اومدى؟") ("تو داشتى گريه مىكردى؟")
كفت: اشتباه شنيدى، از خستكى... تو براى جی اومدى اينجا؟
 اضافه كردم، متين اكه مى خواى كمكت كنه. اول كفت: كه جی؟ و كمى بعد كفت: باشه، هل بده بس جس! هل دادم. كمى بعد ماشين از جاش تكون خورد. انكار بيشتر از اون مـنـ
 كرد حوصلم سر رفت.

$$
\begin{aligned}
& \text { متين كفت: جه خبره؟ و ترمز دستى رو كشيد. } \\
& \text { "اصبر كن! يه كم استراحت كنيمه". } \\
& \text { كفت: زودباش، ديرمون مىشهـ }
\end{aligned}
$$

دوباره ماشين رو هل دادم. اما خيلى جلو نرفتيه. انكار نه انكار كه ماشين

كوچيكه؛ بيشتر به نظرم شبيه يه كشتى بزرگ بود. خسته شديم صبر كرديه. ترمز دستى رو دوباره بالا كشيدم كه ماشين به عقب برنگرده.

$$
\begin{aligned}
& \text { گفت: چی شده؟ چرا هل نمىدى؟ } \\
& \text { تو حرا هل نمىدى؟ }
\end{aligned}
$$

("ديكّه قدرتى برام نمونده كه!")
("جايع كه بتونيه تو اين ساعت بهش برسيم كجاست؟" جواب نداد. فقط به ساعتش نگاه كرد. جايى نبود كه بريه. ما ماشين رو به طرف تيه هل مىداديهم و انگار ماشين هم مارو به سمت پايين مىروند. بارون كه شروع شد دوباره داخل ماشين رفته. متين هم اومد و كنارم نشست. گفت: زودباش.
كفتم: جايع كه مى خواى برى رو فردا برو! الان يه كم صحبت كنيه! (》ر چه موردى صحبت كنيه؟؟"
كمى سكوت كردم. كفته: چه شب عجيبى. از رعد و برق مىترسى؟ گفت: نه، نمىترسهم. بيا يه ذره هل بديه.
كُته: من هم نمىترسم. اماآدم كه بهش فكر مـىكنه يـه طـور خـاصى

جيزى نكفت.
گفته: سيكار مىكشى و چاكت رو درآوردم و به طرفش گرفتم. گفت: نمىكشه. بيا هل بديه.

يياده شديه. تا جايى كه مىتونستم هل داديهم و وقتى خيس خالى شديه رفتيه داخل. دوباره در مورد حيزى كه آنقدر براى رسيدن بهش عجله داشتم یرسيدم و اون به جاى جواب ازم یرسيد كه اونها جرا بهم مىگند شغال. گفته: ول كن! آدمهاى مريضى هستند.

كفت: اماباهاشون مىگردى، با هم ديگه جيب منو خالى كردين. فكر كردم الان همهُ ماجرا رو تعريف مىكنه. انگار خودم نمىدونستم حه اتفاقى افتاده. مثل آدمى شده بودم كه دحار عجز شده و منتظره كه گناهش رو تعريف كنند.

بيش خودم فكر كردم كه حالا اين كاديلاكرو تا بالاى تيه هل مىديم و بعد سوارش مىشيم و به خونهشما مىرسيه؛ نيلگون، متين تو رو بيدار مىكنه و تو با يه لباس خواب تابستانى به حرفهاى من گوش مىكنى و بيش خودت فكر مىكنى كه چه آدم قدرتمندى هستم. مىگم كه بيا از اينجا بريم عزيز ايزم، بيا مىتونيه توى اين دنيا جايى رو ييلا كنيه كه باهم زندگى كنيه. باور دارم كه جايى هست. (ززودباش هل بديمه".
تو بارون رياده شديمء هل داديم. كمى بعد، اون ول كرد، اما من بازم هل مىدادم. وقتى خسته شدم، رها كردم، اما متين با نگاهى مـلامتگر نگـاهم مىאرد. وقتى سوار ماشين شدم كه خيس نشم گفت: بهشون مىگى آدمهاى مريض ولى باهاشون مىگردى! (اون پول رو از من فقط اون دو تا كه نه، هر سه تايى دزديدين. (اونا دنبال من مىآن. من باكسى قاطى نمىشم"). مثل آدمهايى كه ترسيدند نكام نكرد، هنوزم ملامتم مىكرد. (امن از اون r| هزار ليره يك ليره هم بر نداشتم، متين! قسم مىخورم". اماخيلى باورانه نگاه نمىكرد. دلم مى خواست بكيرم خمش كنه. "(زودباش بياده شو، اينو هلش بده؟)!
زير بارون شديد دوباره بياده شدم و هل دادم. متين هل نمىداد، مثل يهـ آقا دستهاشو تو هم قلاب كرده بود و نشسته بود. خسته شدم و رهاكردم، اما ترمز دستى رو نكشيد، براى اينكه تو بارون صداى منو بشنوه، تقريباً داد زدم!
"خسته شدم"!
گفت: نه! هنوز مىتونى هل بدى. داد زدم: الان ول مىكنه. مى آد عقب! »"تكليف اون ثول رو من بايد باكى روشن كنه؟؟

وقتى ديدم جواب نمىده، يه كم ديكَه مـاشين رو هـل دادم. دسـتم درد مى مرد. بالاخره ترمز دستى رو كشيد. رفتم داخل اتومبيل. همه جام خـيس بود. يه سيكار روشن كردم، ناگهان رعد و برق رو شديدى زده، همه جا روشن شد. متين گفت: ترسيدى؟
فقط تونستم بگم: انگار خورد اينجا، همينجا.
(انترس، خيلى دور بود، شايد اونور درياه.
("ديگه نمىخوام هل بدم").
گفت: چرا؟ چون ترسيدى؟ احمق! رعد و برق كه آنقدر نزديك نمىزنه، تو مدرسه بهتون ياد ندادند؟ كفته: من بر میگردم خونه. (ايس זاهزار ليره́ من جی مىشه؟") كفته: من كه نگرفته، قسم مىخورم.
(ااينو فردا براى پليس تعريف كن").
بلند شدم ماشين رو به سمت بالاى تهه هل دادم و و از اينكه گِفت به بالا رسيدم خيلى خوشحال شدم. متين از ماشين يياده شد. به من قدرتمندى داد داد. مى گفت: زود باش، زودباش. ديكه ماشين رو رهاكردم. من يه نوكر نيستم اما اين دفعه... گفت: يول مى خواى، تو حقدر ثول مىخواى بدم بهت، فقط كافيه اينو هل

ديگه به انتهاى تیه رسيده بوديم. براى اينكه كمى هوا به ريههام برسه،
 ليره بهم بده! با اعتماد به آخرين قطرات قدرتم، كمى ديكه هل دلم دادم. كفت دو

 مىאرد، كسى كه تمام افكارش رو از دست داده. ماشين به سمت بايين تـبـه سرازير شده بود. متين ديگه سوار ماشينش شده بود، فرمان رو به دست كرفته


 همونطور كه به ماشين در حال دور شدن نكاه مىكردم، فكر كردم، اين شايد جزاى عشق نيلكون باشه. ماشين بعد از كمى رفتن دوباره ايستاد. ديدم كه متين از ماشين يِياده شد. داد زد: كجايى یس؟ بيا اينجا، بايد اينو هل بدى! از جام تكون نخوردم.
توى تاريكى فرياد زد: دزد! دزد بىناموس. فرار كن، فرار كن!

داد زدم: تو از خدا نمىترسى؟ !
اونم فرياد زد: تو كه مىترسى خرا دزدى میى مكىى؟
كفته: من مىترسم، يه روز هم به خاطر تمام قضاوتهاتهات جزاى تـو رو
خواهد داد.
كفت: جاهل احمق! تواز همه خيز مىترسى، رعد و برق، قبرستان، باران،

از هر جيز طبيعى، درسته؟ آدم گنده!
تو كلاس جندمى؟ جاهل! من بهت مىگم: خدا وجود نــداره! بـاشه؟ بـيا
حالا، اينو هل بده. مىگم بهت دو هزار ليره مىدم.
كثتم: بعد كجا ميرى؟ خونه؟
كفت: تورم مىبرم، اگه اين ماشين لعنتى از اين تيه به سمت بايين بره، هر
جا بخواى مىبرمت.
هل دادم نيلكون، اونم سوار ماشين شد و اين دفعه با عصبانيت نه، كه با فكر ماشين رو معروند. به فكرم رسيد كه متين هم از همه خيز خسته شده، ماشين به سمت بايين تيه راه افتاده بود دويييدم و رسيدم، مى خواسته ماشين برم، اما در قفل بود. كفتم: باز كن، باز كن متين، در قفله! باز كن منم سوار شه! اما انگار صداى منو نمىشنيد. من به دنبال ماشين مىدوييدم اما متين صداى منو نمىشنيد و يا شايد هم نمى اخواست كه بشنوه، رفت. با داد و فرياد دوييدم دنبالش، نه از ماشين خبرى بود و و نه از از مـتين. تـا ماشين از ديد محو بشه تعقيبش كردم. ايستادم، نكاه كردم. جونهام از شدت سرما مى لرزيد، به فكرم رسيد كه كاست تو نيلكون اونجا
 خاطر اينكه مىترسيدم، فقط به خاطر سرما، اما كاست تو رو ري ييدا نكردم، نبود. نمىدونم چند بار تا طلوع خورشيد دنبال كـاست گشـتمه. از شـدت لرز و خستكى كمم مونده بود بيهوش بشه. بالاخره بيداش كـردم. از ديــن جـهرهوه الويس منزجر شدم، دلم مى خواست زير با لهش كنم، اما نكردم، مى خوام بدا بدم به تو! اولين ماشين روز يعنى، ماشين آشغال خليل به سمت تيه مىآمد. بـا صداى بلند اومدم توى جاده و به سمت جادة قبرستان رفتم. يه راه مخفى دانى دارم من اينجا؛ همون راهى كه زمانهاى قديم با مادرم از اونجا رد مـىشديه؛ از از

 خوشبخت باشه. جند ورقه كه از دفتر تاريخ فاروق باقى موني
 افتادم، ياد بيحارمها، ياد مردهها، شيطان و در آخر همه باز جهنمه. لباسهامو يوشيدم، خشك شده بود كنار آتش.


 خواستم. در حال خوردن شانهها رو درآوردم و نكاهكردم يكى يكى سبز و ديكرى قرمز.
همه رو تعريف مىكنم. وقتى همه جيز رو تعريف كنم، كناه و ثواب معلوم
 يه آدم متفاوت هستى، مىگى كه مرده نيسته. من هر كارى بخوام مىكنم. میرسه اون روز.
نكاه كنيد، يه كارخانه دارم! من يه آقاى محترم هستم.




 بلهها بالا اومدم و مثل يه مرد كاملاً جنتلمن در آشيزخونه رو زدم. سايهُ انجير

روى ديوار افتاده بود. مثل رويا بود. در آشيزخونه رو زدم، كمى صـبر كـردم.

 اما الان مرمه نيست، اومده بودم اينارو بدم و برم.
 روغن مى آمد. به ياد آوردم خونه، همون بويى رو مىداد كه كه وقتى بحّه بودم






آروم بستم و به اتاق ديكهاى كه درش با باز بود رفتهم.


 جه عجيب، بدرم ريش داشت، از توى قاب، انگار باعصبانيت نگام مىكرد و
 متوجه شدم كه اتاق كنارى مال كيه. " ناگّان در رو باز كردم؛ جهرمایى خروكيده ميان ملافههاى سفيد خروكتر

گمشده بود، در رو بلافاصله بستم.
»رجب تويى، رجب؟" بى صدا به طرف آخرين اتاق دويدم و همونطور كه جلوى در مىلرزيدم،

دوباره اون صدا را شنيلم: »

بلافاصله وارد اتاق شدم و تعجبكردم؛ شما هم تو اتاقتون نيستيد نيلگون خانه، يه تخت خالى كه روش ملافه كشيدن و فضايى خالى، تنها موجوديت اين اتاق بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { صداى بيرزن باز هم فرياد مىزد: } \\
& \text { (لمىگم كيه. كي اونجاست رجب؟" }
\end{aligned}
$$

لباس خوابت رو از روى بالشت برداشتهم و بو كردم. بوى بابونه و بوى تو رو مىداد نيلكون، بعد دوباره تاكردم و روى بالشت گذاشته و فكر كردم كه بهتره كاست و شانه رو همونجا بگذارم. همينجا كنار تختت نيلگون، يعنى اگه اينجا بكذارم، شونه رو ييدا كنى و میفهمى خند روزه كه دنبالتم، دوستت دارم اما نگذاشته، خون اگه مىگذاشتم انگار از همه خيز دست كشيدم. البته با خودم كفته بكذار همه خيز تموم بشه، همه حيز. („جب، با توام رجب).
به سمت آشيزخونه رفتم. همينكه مىخواستم بيام بيرون، ايستادم. بدون اينكه هيج كارى بكنه نمىتونمر بايستم. روى اجاق قابلمهاى بود كه زيـرش شعلهُ كمى روشن بود.
اومدم بيرون با قدمهايى تند و سريع به سمت پلاز رفته. همونطور كه حدس مىزدم. ديدمشون. اونجا هستى، نيلكونخانوم.
اين كاست و شانهُ شما رو ديدم و اين كار تموم شه! من از كسى نمىترسم. داشت خشك مىشد. پس انگار تو دريا رفته بودين. مصطفى نيست، نيومده. كمى صبر كردم و بعد به سمت بقالى رفته. مشترىهاى ديكهاى داشت. كفته: يه روزنامه جمموريت بده.

بقال با صورتى قرمز شده گفت: نه! ديكَه نمىفروشيه. چيزى نگّتم و شما هم نيلگُون خانه از پالارٌ اومدين و مثل هر روز همين

رو پرسيدين.
(ايه جمهوريت لطفاًّ.
اما بقال كفت: نه، ديكّه نمىفروشيه. تو گفتى: چرا؟ ديروز مىفروختين.
بقال با نوك بينى منو نشون داد و تو بهمر نگاه كردى، هر دو به هم, نگاه كرديم، فهميدى، فهميدى، شناختى منو؟ بعد فكر كردم كه مثل يه. مرد درست و حسابى، با حوصله و آرام آرام همه حيز رو برات تعريف كنه. رفتم بـيرون، كاست و شانهها حاضر بود، صبر كردم، كمى بعد تو هم بيرون اومدى، همه حيزرو الان تعريف مىكنم، مىفهمى. كفته: مىشه كمى صحبت كنيم؟
ايستاد و نتام كرد. واى چه صورت زيـبايى! فكـر كـردم الان شـروع بـه صحبت مىكنيه. اما انگار ابليس ديده باشه، فرار كـرد و رفت. بـلافاصله بـه دنبالش دوييدم، رسيدم:
كُتم: خواهش مىكنه، صبر كن نيلگون، فقط واسه يكبار به حرفم گوش كن!
صبر كرد. وقتى صورتش رو از نزديى ديدم، تعجب كردم، جشماش چـه رنكى بود؟!
گفت: باشه هر جى مى خواى بكى، سريع بكو! انكار همه حيز رو فراموش كردم. هيحى به فكرم نرسيد. انكار همين امروز آشنا شديهم و حرفى براى گفتن ندارم. كاست رو گرفتم طرفش اما حتى نكرفت

# گَتم: اين كاست مگّه مال تو نبود؟ كفت: نه، نيست. 

"اجرا مال توئه، اين كاست مال توئه نيلگون. خوب نگاه كن، خيس شده بود، تازه خشك شده).

سرش رو بلند كرد و باز هم نگاه كرد. (انه، اين مال من نيست تو منو با
يكى ديگّه اشتباه مىگيرى".
داشت مىرفت كه دوييدم و از بازوش گرفته.
داد زد، ولم, كن!
"حرا همتون به من دروغ مىگيد؟"
("ولمr").
("جرا از من فرار مىكنى و از يه سلام هم دريغ مىكنى! جه بدى از من ديدى، بگو! مىدونى اگّه من نبودم اونا تا حالا جه بلايى سرت آورده بودند؟"،
(اوناكى هستند؟")
(امكه مىشناسى؟ براى خى روزنامه جمهوريت مىخونى؟") به جاى اينكه جواب بده، با حشمانى كه نااميدى و بيحِارگى ازش مىباريد، به اطراف نكاه كرد. من با آخرين اميد دوباره خيلى محترمانه ازش سؤالم رو هرسيدم و بازوش رو گرفته. ("من دوستت دارم، مىدونى؟)
ناتّمان دستش رو از دستم درآورد و با سرعتى برقآسا شروع به فرار كرد، اما باور نداشت كه مىتونه فرار كنه. من هــم دويـيدم. چــند قــدم ديكـه كـه برداشتم، مثل گربهاى، يه موش زخمى رو تو خنگم داشته. صبر كن ببينم! همين قدر آسون، بىلززه، دلم مىخواست ببوسم، اما من الان يه مرد درست و حسابى هسته، يه آقا. و به خاطر اينكه اونهم گناهش رو فهميده، قرار

نيست از فرصت سوءاستفاده كنيه. من بلدم خودم رو كنترل كنه. نكاه كن از


تعريفكن خانومكوجك جرا از من فرار كردى. بكُو ببينم ينهون از من، همهُ شما خيكار مىكنيد. بكو تارئ تاهمه بفهمند و منو

اونقدر گناهكار ندونند.
مصطفى اينجاست؟ دلم مى خواست اين كابوس تمام بشه كه ناكّهان فرياد
"افاشيست لعنتى، ولم كن"!
اينطورى اعتراف كرد كه با بقيه همدسته. من اول خيلى تعجب كردم و بالافاصله تصميم گرفتم ادبش كـنهر و زدمش و زدمش و ايـنطورى جـرا كارش رو دادم. انكار ديكه هيج حيز دست خودم نبود. هيج چيز.
_- رجب نيلتكون رو به خانه مىبرد -PV

وقتى از دور فهميدم كسى كه كتك زده و فرار كرده حسن بوده واون كسى
كه روى زمين افتاده نيلكونه، كيسههاى خريدم رو ول وركردم و و دوييدم به كمك.
(نيلكون، جطورى دخترم؟")
انكار روى تخت افتاده باشه. سرش رو توى دستهاش بنهان كرده بود و
روى آسفالت افتاده بود و مىلرزيد.
كفتم: نيلكون و بلندش كردم.
كمى تريهكرد.
جمعيت رو كه در گوشى با هم نجوا مىكردند ديدر ديد انگار خـجالت كشـيد.
براى بلند شدن به من تكيه كرد. صورت خونيش رو ديدم، شآكيه كن به من
عزيزم، تكيه كن".

بلند شد، تكيه داد، دستمالم رو دادم بهش.
(»حالت خوبه؟ از اينجا، بريم خونه).

يكى كفت: تاكسى رسيد، سوار شيد.

در ماشين رو باز كردند، داشتيم سوار مىشديم كه يه نفر كيسdها و كيف نيلگون رو گرفت طرفمون و يه بحه هم يه كاست به سمتمون گرفت و گفت：
（ااين مال خانومه）《．
راننده کفت：برم بيمارستان؟ يا استامبول؟ نيلگون كفت：مىخوام برم خونه． من گفتم：حداقل اول بريهم به داروخانه！ تمام راه تا داروخانه ساكت بود．گاهى اون وسط براى اينكه مطمئن شه حالش خوبه نكاهش مىكردم．
كفته：سرت رو اينطورى نكا دار، موهاش رو كنار زدم． تو داروخانه باز هم كمال خان خودش نبود و زن زيـباش اونـجا در حـال

كوش دادن به راديو بود．
كفتم：آقاكمال نيست؟
زن وقتى نيلگون رو ديده جيغ كوتاهى كشيد و بعد توى مغازه شروع بـه
اينور و انور رفتن كرد و از يه طرف هم سؤال مىكرد، اما نيلكون نشسته بود و
ساكت بود．بالاخره زن كمالخان همر ساكت شد و با ینبه و دارو شروع به تميز كردن صورت نيلگون كرد．من برگشته، نگاه نكردم．》 كمال آقا نيست؟＂

همسرش گفت：»اداروساز منه）．（اجيكار دارى اونو؟《＂ （اون بالاست ！ایى واى خوشگلم، با جی تو رو زدن اينطورى؟؟＂ همون موقع كمالآقا رسيد، وقتى صحنه رو ديده يه لحظه ايستاد، بعد با حالتى كه انگار منتظر همحنين جيزى بوده باشه نگاه كرد و كفت：》

نيلگون گفت：زدند．
"(خمالآقا گفت: من، ما به كا كار كيه؟ رسيديه".

زنش گفت: هر كسى اين كار و كرده رو مىگم.
نيلگون زمزمه كرد، فاشيست.
زن گُت: تو ساكت، فعلاُ صحبت نكن.
اما كمالخان اون كلمه رو شنيله بود. به سمت راديو رفت و داد زد: خــرا آنقدر اين راديو رو روشن مىكنى؟ راديو كه خاموش شد، انگار مغازه ناكّهان خالى شد و صورت غه و گناه و خجالت بيرون آمد. نيلكون گفت: خاموش نكنيد، مىشه لطفاً روشن كنيد؟ كمالخان راديو رو روشن كرد. زن در حال تموم كردن كارش بود. كفت: حالا مستقيم بريد به سمت بـيمارستان، خـدا نكـرده مـمكنه يـه

خونريزى داخلى به وجود بياره... .
نيلكون گفت: برادرم خونست رجب؟
گفته: نه ماشينش رو برده تعميركاه.
زن گفت: همين الان سـوار تاكسـى بشـيد بـريد، يـول هــمراهت دارى آقارجب؟
كمال آقا گفت: من مىدم.
نيلكون گفت: نه، من الان مىخوام برم خونه و بلند شد ايستاد. زن گُت: صبر كن، يه آميول آرامش بخش ومسكن بهت مىزنه. ساكت شديه، از ويترين داشت بيرون رو نگاه مىكرد؛ همون منظرهایى كه تا صبح بهش حشم مىدوخت. براى اينكه حيزى گفته باشم، لبهامو تكون دادم.

دوشنبه، غروب اومدم آسيرين بكيرم خواب بودى، مـثل ايـنكه اون روز

صبحش رفته بودى ماهيكيرى.
 اين مملكت بههمر مىخوره. "(جی؟"
((اسياست).)
كفتم: نمىدونه.
بازم بيرونرو نكاه كرد. به شلوغىهاى يكشنبه. زن كمال آقا مىكفت كـه
 بالاخره به شوهرش كفت كه تاكسى خبر كنه.
نيلكون كفت: نه و كيفش رو برداشت. راه مىريه. دلم باز مىشه. مكه تا تا
خونه جقلر راهه.
اونا هنوز حرف خودشونرو مىزدند. من كيسهها و وسايلم رو برداشتـتم.
رفتم و زير بازوى نيلگون رو.كرفته. در رو باز كرديه، زنتى بالاى در به صدا
دراومد.
كمال آقا كفت: تو انقابى هستى؟
نيلكون با تكون دادن سر زخمى كفت: بله.
(اونا از كجا فهميدن؟")
(ااز روزنامهالى كه از بقالى مى خريدم!"،
كمالخان كفت: آهان، انگار راحت شد. اما خجالت هم كشـا
همون موقع زن زيباش هم كفت: كه اينطور.
(امن به تو نمى گفتم كمال....".
كمالآقا كفت: تو ساكت!
من و نيلكون آمديم بيرون زير نور آفتاب.

YV رجب نِيلكون روبه خانه مىبرد
كفتم: خوب به من تكيه كن عزيزم، كيفت رو هم بده. بدون اينكه كسى متوجه بشه، به جاده اصلى وارد شديهم و رفتيه به كوچهُ كنارى، مايوها و حولههاى رنگى تو بالكنها آويزان بودند. از ميان باغها با قدا زديه. بودندكسانى كه هنوز در حال خوردن صبحانه بودند. يه دختر كوخولو كه كفشهاش شبيه اردك بود، از جلومون رد شد و نيلگُون رو خنداند. كـفت: وقـتى مـى خندم ايـنجام درد مـىگيره، و بـعد ادامـه داد، تـو خــرا نمى خندى رجب؟ همش جدى هستى، مثل آدمهاى جدى، هـمش كـراوات

مىزنى. بخند يه كم.
به خودم براى نخنديدن فشار آوردم.
كفت: آ، تو دندون هم دارى و من خجالت كشيدم و بيشتر خندم گرفت، بعد
ساكت شديم و اون گريه كرد.
"(اكريه نكن عزيزم، گريه نكن".
(امن احمقم يه بحه رو...").
موهاش رو نوازش كردم، بعد به فكرم رسيد. آدم وقـتـى تـنـهاست، دلش مىخواد گريه كنه. به خيابون نتـاه كـردم، يـه بـحهه بـا كـنجكاوى از بـالكن روبهرويـ نكاه مىكرد. كمى بعد نـيلكون سـاكت شـد. عـينـى آفـتابيش رو
 كفت: من زيبام؟ و من هنوز جواب نداده گفت: مـادرم زيـبا بـود؟ مـادرم حطورى بود رجب؟
(اتو هم زيبايی، مادرت هم زيبا بود").
"حطورى بود مادرم؟"
كُتم، زن خوبى بود. (حطورى خوب بود؟")

از كسى خيزى نمى خواست، براى كسـى دردسـر درست نـمىـردر، انــــار
 بود، اما هميشه لبخند به لب داشت، مثل خورشيد، امادل گنده. خوب، بله آدم ازش خسته نمىشد. كفتم: مثل تو خوب بود. (》ن خوبم؟") (البتهه).
("بحه بودم، خطورى بودم؟")
تو باغ بازى مىكردين. دو تا خواهر و برادر كوجولو، آقافاروق بزرگى بود به
 از خونه مياومد يس شما، اونو از خودتون جدا نـمىكردين، مـن از يـنجره آشيزخونه حواسم بود. قايم باشك بازىكنيم؟ باشه بشمرين، تو بشمر آبجى و ناكّان حسن مىگفت تو فرانسه بلدى نيلكون؟ كفتم: بحه كه بودى هم هم همين

طورى بودى.
بعد غذا كه آماده مىشد من اول خانومبزرى رو صدا مىكردم. بـعد هـم خانومبزرى از بالا شما رو صدا مىكرد و مىكفت: نيلكون، متين بياييد غذا،
 درخت انجير، نكاه مىكرد، يهو مىديد و داد مىزد، آ، بـازم بـا حسـن بـازى مىكنيد؟ رجب، من جند دفعه كفته اين بحه رو رو اينجا راه نده، جرا مى آد، بره خونه ور دل باباش بشينه، بعد دوعانخان سرش رو از ينجره اتا اتاقى كه يلرش هميشه اونجا بود بيرون مى آورد و مىكفت: خيه؟ باز جیى شده؟ با با هم بازى
 بشين تو اتاقت، حرت و يرت بــويس، مـعلومه هـيحى نـمىفهمى، دوعـان

مىگفت: حالا مكه خى مىشه مادر، مثل خواهر و برادر دارند بازى مىكند ديكه...
(ارجب حرف همه از دهن تو در نمى آد هاه..
(»بله؟")
(ازز بحگيم دارم میيرسم").
"(حه قشنگ با متين بازى مىكردين"؛
خانومبزرگ مىگفت خواهر و برادر، توبه، اين حرف از كجا دراومد، هــمه مىدونند اين بحָهها جز فاروق برادر ديكهاى ندارند. مثل دوعان من كه برادر اير درا
 سال بايد با اين مزخرفات سر و كله بزنه.
من مىشنيدم، ساكت بودم. من آروم صدا مىزدمر. زود بـر بـاشين نـيلكون، متين، باباتون صدا مىكنه. مادربزركتون هم دنبالتون مىكرده، وقت غذاست. وقتى اونها مىرفتند بالا، اون يه گوشه مىايستاد. نيلكون گفت: با حسن همر بازى مىكرديه؟
("بله).
(»يادت مىآد؟")
و وقتى شما و مادربزركتون و دوعانخان و معلوم نيست فاروق، از كجا بيدا شده و سر سفره مىنشستيد، من حسن رو گوشهاى بيدا مىكردم و مىگفته:
 مىآوردمش داخل روى صندلى كوجيكم مىنشست. مىرفتم بالا و غذاها رو كه جمع مىكردم، كمى جلوش مىكذاشتم و وقتى داشت مى می خورد مىيرسيدم:
 نمىدونم! تو خطورى، كى مىرى مــرسه؟ نـمىدونه! سـال آيـنده، درسـته

عزيزم؟ ساكت مىشه. انگار اولين باره منو مىبينه. بـا نتاهـى تـرسو نــام مىكنه.

دوعانخان تو اون مدرسه ثبت نامش كرد. نيلكون يكهو بازوم رو فشار داد. كفتم : چیى شد؟ مى كفت: يهلوم درد مى آد. كفتم: سوار تاكسى بشيم؟

قدم زديه و به سمت جادة اصلى رفتيه. به در باغ كه رسيديه، ماشين رو

نيلكون گفت: داداشم اومده.
كفته: بله همين الان مىريد به بيمارستان استامبول.

 بردم بالا. فاروقخان اونجا نبود. نيلكون رو روى كانايه خوابـوندم و يشـتش بالشت كذاشتمركه شنيدم از بالا صدام مىكنند. (ااينجام خانومبزرگ، اينجام، دارم مىآمه). خشت سر نيلكون هم يه با بالشت كذاشتم (خوبى؟ الان فاروقخان رو مىفرستمه).
 بالاى يلهها ضرب كرفته بود. كفت: كجا بودى؟ كُتتم: بازار بودم ديكه. "كجا، اونجورى؟") كَفته: يه دقيقه، شما برين به اتاقتون من الان مى آم.

در اتاق فاروقخان رو زدم، صدايى نيومد. صبر نكردم، باز كردم و رفـتهم داخل. فاروقخان روى تخت دراز كشيده بود و كتاب مىخوند.
گَت: ماشين رو بلافاصله تعمير كردن رجب، متين ديشب بيخود تو راه مونده بود.
گفتم: نيلگُون خانم
گفت: منتظر من؟ چرا؟
خانومبزرگ صدا كرد: رجب خيكار مىكنى اونجا؟
 فاروق كمى تعجبكرد. به من نگاه مىكرد. كتاب رو كنار گذاشت و از روى تخت بلند شد و رفت.
من گفته: اومدم خانومبزرگ. رفتم گـفته: خـرا ايـنجا ايسـتادين. بـيايين دستتون رو بگيرم و رو تختتون بخوابونه.
اينجا سرما مىخوريد. خسته هم هستيد. گفت: موذى! تو دارى دوباره يه دروغى مىگى. گفتى فاروق، ولى معلوم نيست كجا رفتى؟
از در باز به داخل اتاق خانومبزرتى رفته.
گفت: چيكار مىكنى اونجا؟ به هم نريز.
گفته: دارم هوا رو تازه مىكنم خانومبزرگ. به جيزى دست نمىزنهم، داريد
مىبينيد.
خانومبزرگ وارد اتاق شد. من پنجرهها رو باز كردم.
كفته: بياييد تو تختتون بخوابيد.
خوابيد، مثل يه بحجهُ كوحكى كـنار لحـاف رو گـرفت. هــميشه حـرفـهاى بعربطى میزد مثل بحهها.

كفت: تو بازار چى بود؟ جی ديدى؟
رفتم و لحافش رو مرتبكردم. بالشت رو هم برداشتمه و اينور و اونور كردم.
كفتم: چيزى نيست، آدم اين روزا ديكه جيزاى قشنگ نمى بينه.
كفت: كوتوله! مىدونستم، اينم حتى نمىتونم ازت ازت بيرسم.
كفتم: ميوء́ تازه كرفتم، مى خوايد براتون بيارم؟
ساكت شد. در رو بستم و بايين اومدم. فاروق و نيلكّون خيلى وقت بود كه
داشتند صحبت مىكردند.

## ^P_䄧

با اينكه تعريف كرد به كمك زن داروخانه جی و شوهرش و كمك رجب به
 بود.
نيلكون كفت: حيزى نيست فاروق، مثل اسيرها شده بودم. بعد خـودم از خودم ناراحت شدم. خون نتونستم اين احمق رو جمع و جور كنمـ... ("احمق رو؟")
(ابحه بوديه اينطور نبود، بجهُ خوبى بود. اما بعد، امسال فكر كردم چقلر احمقه، احمق و ساده....).

كفتم: بعد؟
(ابه هر حال داد میزدم، احتمالاً هيجِ كس بهكمك نيامد. فاروق چرا آنقدر در مورد اين مسائل كنجكاو هستى؟" كفتم: خون اينطورى هستم.
كفت: اينطورى نيستى، بى ("جيه، يس اين جيزى كه تو بهش میى اميد؟"،

گَتت: چيزى هست كه آدم رو سريا نگكه مىداره. خيزى كه برایى نمردن، ما
 جى مى شه. اون موقع است كه حسى مثل عـصيان آدم رو از درون داغـين مىكنه و اگر در برابر اين حس ايستادگى كنى، به جيزى كه كفتم مـى
 جيز ترسناكيه.
كفتم: اين كنجكاوى نيست، حسادته، فكر مىكنى بعد از تو شادى وجود داره، تفريح وجود داره، افكار زيبا وجود داره.... . كفت: نه، كنجكاو مىشى و كاهى از اين حسادت به خاطر همين كنجكاور اريى دست مىكشى، به نظر مى آد كنجكاو نيستى داداش. با ناراحتى گفته: نه، فقط كنجكاوى نمى (ايس اون كلمه كه تو آرشيو و كتابها به ذهنت مىسيارى و مـى دليلش جيه؟ تو فقط مى خواى اداى ندونستن رو در بيارى". كفتم: براى جى بدون دليل اين كار رو بكنم؟

رجب وارد اتاق شد.
كفته: زود باش نيلكون، معريمه بيمارستان. مثل بحهها كفت: اوف نمى خوام. بهانه نيار، مردِد داروساز درست مىگغت، اگه يه خونريزى داخلمى داشته باشى چیى
("ادوسازه زن بود، مرد نبود! خونريزى واين حيزا هم در كار نيست).
نيلكون خوابش گرفت. روى كوسنهاى يشت سرش دراز كشراز كشيد و خوابيد.
گَفت: داداش يه كمه از تاريخ برام حرف بزن!
"(دفتر رو بخون".
riv

》خواب براى تو هم گاهى وقتا خوبه؟＂
مثل يه دختر كوحولو كه به زور داستان خوابش مىبره، خوابيد．از اينكه حكايتها بالاخره به دردى خورد خوشحال شدم．رفتم بالا به اتاقم، اما دفتر تاريخم تو كيفه نبود．هراسان كشوها، كمدها، چمدانها و اتاقهاى ديگه رو هم گشتم، حتى اتاق مادربزرگ رو هم ديدم، اما لعنتى رو ييدا نكردم．به فكرم رسيد كه احتمالأ موقع مستى دفتر رو روى صندلى عقب ماشين جا گذاشته، اما اونجا هم نبود．براى گششت دوباره اتاقها رفتم طبقهُ بالا．ديدم كه نيلكُون خوابيده．وقتى ديدم رجب رسيده، به باغ رفته．براى اينكه نيلكون كل هفته رو كتاب بخونه براش خندتايى آوردم． به خونه فكر كردم؛ از بارون بیموقع، بعضى جاهاى سقف تبله كرده بود و خونه بوى خاكى و كتاب مىداد．مشروب خوردم و تصميم گرفتم بخوابه．بعد فكر كردم كه از همه بهتر ما، چرا بايد اين بلا به سرش بياد، بلند شدم و دوباره به اتاقش رفته، صورت خوابآلودش رو نگاه كردم．رجب آمد． گفت：فاروقخان ببريدش بيمارستان． كفته：بيدارش نكنيه．》بيدار نكنيه؟«］

سلانه سلانه به سمت آشَزخونه رفت．منم كنار بالكن نشسته．خيلى بعد． متين رسيد．تازه بيدار شده بود، اما جشماش خوابالود نبود．گفت：نـيلكون تعريف كرده！
در مورد اون 「اهزار ليره رو كه با بدبختى در آورده بود رو یرسيدم، ساكت

هرسيدم：من يه دفتر داشتم، ممكنه تو ماشين جا گذاشته باشم، تو ديدى؟
("نديدم)!

برسيد كه براى بردن ماشين به تعميرگاه جطورى راهش انداختم. اينكه با كمك رجبكمى هلش داديم و روشن شد رو باور نكرد، رفت و از رجب يرسيد اونم همين رو كفت. كسى رفته سراغ ثليس؟ كفتم كسى نرفته. رفتم داخـلـ، وقتى ديدم بيدار شده با نيلكون دوباره در مورد خونريزى و رفتن بيمارستان صحبت كردم.
كفت: الان نمى خوام شايد بعد از غذا. وقتى مادربزركى برایى غذا نيومد سر ميز، مـنم بـا خــا خـيال راحت مشـروب
 بهش نمىگفت فاشيست احمق، شايد اين اتفاق نمىافتاد.

 كردم. در حال خواندن خوابم برد. سه ساعت بعد كه بيدار شدم قلبم به شدت مىتييد، خيلى عجيب بود. هر كارى كردم نتونستم از جام بام بلند شمه. انگار يه



 نكاه مىكرد.
كفت: هميشه دوست داشتم اينطورى بيمار باشه. براى اينكه با خيالت راحت دراز بكشم و هر كتابى دوست داشتم بخخوانم. كتاب بدر ها و يسرها رو براى بار دوم بود كه مى اليا ونوند. رفتم بالا و تو اتاقاى خالى دنبال دفترم كشتمه. به فكرم افتاد ونـد كـه آيـا تـو

دفترم در مورد وبا نوشتم يا نه. براى گشتن دنبال دفترم به باغ هم رفته.
 مىتابيد و مرمرها همونطور كثيف باقى مانده بودند. حترهانى بسته بيحّارگى



زن و بحههاش هم بودند. صحبت كرديه.
به همسرش گفت كه من يكى از قديمىهاى اينجا هسته. دوشنـه برخورد كرده بودند. وقتى از سلما سوال كرد، نكفتم كه جدا شديهم. ماجراهاى


 حمله كردند، خدا مىدونه چطور كتكش زدند. وسط شلوغىها اين اتفاق افتاد. بعد گفت كه دوست داره تو استامبول با هم قرار بكذاريه، از جيبش يك يك كارت



 دوباره در مورد بيمارستان با نيلكون نشستم و نوشيدم. كفته بود: نه نمىرمه
 ازش خواسته بودم كنار مشروبم برام مزه آماده كنه. رفتم و همه جيز رو خوردم، تو آشيزخونه آماده كرده بود. بعد خودم روم رو تو
 است. هر كدوم رو كه باور كنه، همون عاقبت تو رو ييدا مىكنه.

تو بعضى از زمانها مىنويسن كه ديگه حس مىكنم همه خيز تموم شده. شايد تو رمان اورهان يه همچِين جملهاى وجود داشته باشه. رجب كه سفره رو آماده مىكرد باز هم از جام تكون نخوردم. به نگاه متهم كنندش توجه نكردم. وقتى هوا تاريك شد و مادربزرگ رو پايين آوردن، شيشه مشـروبهم رو قـايم كردم.
بعد از اون متين بدون اينكه از خيزى خجالت بكشه، شيشه رو بيرون آورد و شروع به خوردن كرد. مادربزرگ هم انگار مىديد: انگار داشت دعا مىكرد. زير لب شكايت مىكرد. بعد هم رجب اونو برد بالا. متين گفت: برگرديه استامبول: بلافاصله! نِيلكون گفت: مگه تو نمىخواستى تا اواسط تابستون بمونى؟ كفت: چشيمون شدم. نيلكون. گفت: مكه اينجارو دوست ندارى؟
متين گفت: من بيشتر از اين نــىتونم ايـنجا رو تـحمل كـنم. تـو اگـهـ مىخواى اينجا بمون فاروق، اما سوئيج ماشين رو بده، من نيلگون رو ببرم. نيلگون گفت: تو كه گواهىنامه ندارى. متين گفت: نمىفهمى خواهر من، بايد برى. اگه يه اتفاقى بيفته خى؟ ببين فاروق هيج كارى نمىكنه. من مىتونم ماشين رو برونه. نيلكون گفت: تو هم به اندازه اون مست هستى. رجب كه مادربزرگ رو برده بود، بالاخره خوابونده بود، داشت ميز رو جمع مىكرد.

متين گفت: من امشب خونه نيستم. بلند شد. كمى بعد پايين اومـد و بـا موهاى شانه كرده و لباس عوض كرده از در بيرون رفت. بوى لوسيون بعد از اصلاحش هنوز تا جلوى در باغ مىاومد.

نيلگون گفت: چه اتفاقى براى اين افتاده؟ در جوابش يك بيت شعر خوندم،

يك گل تازهشكفته عاشق رعنا شد
كه هر لحظه از اون عشق بسوزد اين گل
تو باغ سكوتى عجيب حكمفرما بود. از سكوت بعد از بـاران عـميقتر و
تاريكتر؛ بلند شدم.
نيلگُون گِفت: تو هم يه كمم قدم بزن دلت باز مىشه.
به فكر اين كار نبودم. اما به حرف نيلگون گوش دادم و براى قدم زدن راه
افتادم.
وقتى به سمت باغ رفتم به زنم فكر مىكردم.
به خيابون رفتم. معمولاً يكشنبهشبها، سكوتى غمكين تـوى كـوچهها حكمفرما بود. قهوهخونهها و كازينوها تقريباً نيمه خالى بودند. خراغهاى رنكى كه روى درختهاى جلوى كازينو بودند بر اثر طوفان ديـروز يكـى در مـيان شكسته بودند. توى گودالها آب جمع شده بود. سلانه سلانه قـدم زدم. بـه سمت در هتل رفتم و مثل يك سگ گرسنه بو كشيدم و از پلهها پايِن رفته. يه در رو باز كردم. یشت ميزها نشسته بودند. توريستهاى مست، شيشههايى كه جلوشون گذاشته بودند. اركستر داشت يه آهنگ ير سر و صدا میزد. از يه گارسن پرسيدم و متوجه شدم كه موسيقى و رقص سنتى هنوز شروع نشده. چشت يه ميز نشسته. چشت سرهمه راكى خواستم. توى تـاريكى بـرق دامـن رقاصها رو مىديدم. سكههاى لرزان براق چشمه رو گرفت. برقى كه از روى سينهها و باسنهاشون به خشمه مىخورد. انكار يه جور رقص عربى بود. بلند شدم. گارسون دومـين پـيكـ رو آورد. زن رقـاص مــرقصه. وقـتى رقاصها ميون ميزها مىرقصيدند، از خهرهُ زنهـاى آلمـانى مـى خوندم كـهـ

متعجب نبودند اما انگار مـى خواستتند بـا تـعجب بـه هـمه جـيز نتـاه كــنـد مى خنديدنده اون خيزى كه منتظرش بودند كم كم داشت واقعى مىشد.
 نورانى كه ميان ميزها مىرقصيدنده تعريفى براى مردهايشان نداشتند جز يه

سرگرمى. و همين.
دلم مى خواست اين بازى رو تمومش كنم. اما مىدونم كارى براى انجام
دادن ندارم.
موسيقى آروم شد، مثل بـاطرى يـه دسـتكاه كـه در حـال تـموم شـدنه. رقاصها بعد از رقصى طولانى، سلانهسالانه از ميان ميزها عبور كردند. هيج


نيست. به دست آوردن خيزى كه از روى بازيحه مى يخايواهيد. هنوز مىتونيم يه كارى بكنيه؛ مىتونيهم سربا بايستيه؛ ما مىتوانيانيه بـا بـا مملكتمون كارى بكنيه. شادى عميقى بهم دست داده رقاصها هنوز شرف اري دارند امر اما حـركاتشون منو به هيجان آورد. انگار از يك خواب بيدار مىشديه. با با خودم

 بعد رقاصها دست بينندكان رو مىكيرند و مىيارند وسط. به ايـن فكـر كردم كه آلمانى ها حقلر باعرضها


 رو تكون بده شاد بود.

دلم مى خواست از شدت گرما بلوزم رو در بـيارم. سـركيجه كـرفتم. تـمام
 اغتشاشات توى فكرم خلاص بشم. دلم مى مواد ذهنم توى يـه دنـياى آزاد كردش كنه. اما خوب مىدونم كه كه با اين مشروب آخر خـودم رو بـه نـابودى

مىدم.


از نيمه شب خيلى كذشته، اما هنوز سر و صداشون از بالا مى آد. جـيكار مىكند اون بالا، جرا نمى خوابند و اين شب ساكت رو به من نمى سيرند! از تختخوابم بلند شدم و به سمت ينجره رفتم و وايين رو نگاه كردم. خراغ رجب

 كندش جا مىده.
 هم آلوده كنند. به ياد نوشتهاى كه بيدا كرده بودم افتادم. صلاحالدين به اتاقه أمد، مرى رو كشف كرده بود. ترسيدم. از تاريكى ینجره هم مىترسيدمر سايهرايى كه توى باغ افتاده بود

 صلاحالدين از بالا و يايين كردن وسايلش و طوفانى كه ينجرهها رو به هـهـ


خانة سكوت
ترسيدم! وقتى در اتاق ناگهان باز شد، قلبم به دهنم اومد. فكر كردم بـعد از
 نمى.بره فاطيما! انگار مست نبود، انگار نديده بودم كه با با شام خقلر مشا خورده، جيزى نكفتم. سلانه سلانه اومد داخل. از جشـماش آتش مـيار آرياريده خوابم نمىبره فاطيما، جون يه جيز وحشتناكرو كشف كردم كوم امشب بايد به حرفهایى من گوش كنى. اجازه نمىدم كويلن مسخرهات رو بردارى و به اون

 حيزى نكفتم. خون قيافهُ عجيبى به خودش كرفته بود و ناكهان كفت: فاطيما مرى رو كشف كردم، اينجاست؛ كسى توجه نمىكنه. من مرى رو اولين بار تو دنيا كشفش كردم. همين الان، امشب، صبر كرد. انكار از كشفش ترسيده ارئ بود. اما مثل مستها صحبت نمىكرد. (اكوش كن فاطيما! مىدونى، رسالهام رو هر
 مرى لازمه، مىدونى!《 مىدونستم چون وقت ناهار، شام و صبحانه، همش در مورد اين مسائل حرف مىزد. فقط نمىتونستم اينو بنويسم، روزهاست كه تو اتو اتاقم باللا و يايين مىرم و فكر مىكنم كه جرا نمىتونم. جون مثل مادههاى ديكه كشف كردنش بسيار سخته.
خنديد. (شايد خون مرى خودم به فكرم رسيده، هنوز رسـالهام رو تـموم
 من جيزى نمىكفتم. لانه، اينطورى نيست فاطيما، من هنوز جوانم. هنوز
 باور نكردنىاى جوان حس مىكنه. با نور اين كشف اونقـــر كـار مـىتونيم
بكنيهم كه • ا سال ديكه هم زندگى برام كمه区ِ.

ناگهان داد زد: همه جيز معنى جديدى بيداكرد. بعد از يه هفته بالا و وا بايين
 مىفهمى، گوش كن! براى فهميلن نبود كه بهش گوش مى مادادم براى اينكه كارى نداشتم انجام بدم گوش مىدادما انگار تو اتاق خودش بود. بالا و بايين مىيريد. (ايه هفتهست كه تو اتاقم معرم و مى آم و به اين فكر مىكنم كه خرا تو همهُ رسالهها اونقلر در مورد اين
 وجود داره كه در مورد اين مسئله نوشته شده. يه مسئله به اين سادگى چـرا آنقدر بزرك مىكنند. تصميمماين بودكه اين مسئله رو تو رسالهام به عنوان يه
 اركانيسمهاى بدن است. و بعد از اين مقدمهُ كوتاه طبى، داستانها و واع اعتقادات
 كشورهاى مختلف رو بيان مىكردم. فكر كردم كه اكه ماجرا رو اونقدر ساده الما
 نبود. حتى مرگ رو تا دو ساعت يش هـم هم درك نكرده بودم؛ به خاطر اينكه اونو يه حيز ييش افتاده فكر مىكردم كه باهاش به جايى نمىرسيدم فـاطيما؛ دو

 آلمانىها اين بار به روستاى كاركووا حمله كردند، به هر حال اين مراي مرمه نيست!




نيستى فرو رفتند. فاطيما اين حس واقعاً وحشتناكى بود، با وجود نبودن خدا و


فقط وجود دار0.
فكر نمىكنمر تو همر بلافاصله اينو بفهمى. كسى تو دنيا اينو فعلاً نمى فمرمه. ما سالها و سالهاست كه اين مسئله برامون سؤال شده، اما الان بهتره عجله نكنيه. برات آروم آروم توضيح مىدمه. بار سنگين اين كشف رو من امشب تنها


پاهاش مثل سالهاى جوانيش حركت مىكرد.
 هستيه واونها اين طور. فهميدم دنيا جرا دنياست و نيستى جرا نيستى؛ قسم





 ثابت نمىشه، اون وقته كه من به اين نتيجه رسيدم كه تو تمام اديان اين يه


 يه مرده بررسى مىكنيه. مردهاى كه قبل از مـرگى زنـــه بـوده، بـعد از مـرى
 عناوين، الان كجاست؟ هيج جايع نيست: نيست، نيست فاطيما، داخل حيزيه

كه وجود نداره، داخل جيزى كه بهش میگم نيستى، مدفون شده، حالا ديكه




 فاطيما! جسدهامون تو خاك سرد و سكوت عميق، بـا ذرات خـاك يكسـان خواهد شد. آب جشمههامون و خون بدنمان به خاك تبديل مى شودد. خودمون، دانشمون و همه چيزمان به همين نيستى سيرده خواهد شد. تا آخر عمر به به نيستى مبدل خواهيم شله به وحشت مىافتهم. نمى خوام بميرم. وقتى مرگّ به ذهنم مىرسه، دلم مى خواد عصيان بكنم، خدايا چه خيز اعصاب خور خكينيه،


ما تو نيستى فرو خواهيم رفت فاطيما. نبودن ما رو تا انتها فرو مىيكيره.

 بعد از مركى، از بیكسى و نيستى ديكه هيجوقت بـيرون نـمىياييه. فـاطيما میمهمى؟"
ترسيدم! سرم رو از روى بالشتم با ترس برداشتم و به اتاقم, نتاه كـردم. دنياى قديه، دنياى حالا، اما اتاقمه، اسباب و وسايلم خواب هستند. دلم مى خواست يكى رو ببينم. با يكى حرف زدن، و و دست دادن رو رو میا صداى تق و توق بايين رو شنيدم و كنجكاو شدم. ساعت سه بود. بلافاصله بلند شدم. به سمت بنجره رفتم؛ خراغ رجب هنوز روز روشن بود. فكر كر كردم كوتولهُ موذى. عصام كجاست؟ برداشتم و زدم زمين، يه بار ديكه زدم، صداكردم.
"رجب، رجب، زود باش بيا بالای.
از اتاق بيرون اومدم و بالاى بلهها ايستادم.
(„رجب، رجب با توام كجايى؟"
 سايههايى روى ديوار تكون مى

بالاخره يه سايه ديدم.
"(دارم مى آم خانومبزرگى). سايه كوجيك شد و كوتوله بيدار شد. گفت: خيه؟
جى مىخوايد؟
بالا نمى آد.
كفتم: تو چرا تو اين ساعت نمى خوابى؟ چيكار مىكنيد شما اون پايين؟
كفت: هيحى نشستيه. كفتم: اين ساعت؟ دروغ نگو، بلافاصله مىفهمهم جی بـراشـون تـعريف مאكنى؟
"اجيزى تعريف نمىكنه، شما دوباره حتون شده؟ بازم دارين فكر مىكنيد،
فكر نكنيد! اكه خوابتون نمىبره، روزنامهتون رو بخونيد، كمدتون رو بريزيد بها بها ههم، ببينيد لباساتون سرجاش هست يا نه، ميوه بخوريد، به اونافكر نكنيدإهِ كفته: تو تو كار من دخالت نكن، اونا رو صداكن بيان بالا.
كفت: فقط نيلكونخانوم هستند، فاروقخان و متين نيستند. »انيست؟؟ بيار منو پايين، مى خوام بيينه. جی براشون تعريفكردى؟؟" "اجى مى خواييد تعريف كنم خانومبزرى، خانومبزرگ من جـيزى تـعريف نمىكنم!"
بالاخره اومد سمت يلهها، فكر كردم مى آد يش من، رفتم به اتاقم. كفتم: اتاقم رو به هم نريز خيكار مىكنى؟

كوتوله همون جا ايستاده. ناگّان برگشت، بهم نزديك شد از بازوم گرفت.
تعجبكردم، اما باششه.
منو به تختخوابم برد. خوابوند منو، لحاف گرممه رو كشيدم روم. باشه، من
 بودم، اون داشت مىرفت بيرون.
گــفت: شــتالوهاتون كــه مـونده. ايـنها بـهترين شـفتالوها هسـتنده نمىيسندين؟ مى خوايد براتون قيسى بيارم؟
رفت: من تنها موندم! ترسيدم شيطان تعريف مىكرد:

 اينها همه يه نتيجهست. هزار ساله تو اين دنياى بزرك كسى بهى به عمق ايـن ماجرا نرفته، تنها من هسته. زمان از دست رفته رو كه نكاه كنى و همينط به دنيا، اينارو تو هم مىفهمى فاطيما! اما باز هم آينده رو باور ندارم حون فقط
 برداشتم، امشب من صلاحالدين داريون اغلو، مرى رو كشف كردم. مىفهمى جی مى گم؟ همينطورى نكاه مىكنى! البته جون فقط تاريكى و خاموشى رو میفهمى.
من به مرى فكر مىكنمه يس هسته! نه! همتون زنده هستيد، اما از مرى جيزى نمىدونيد! فهميدى فاطيما؟


 جسبيدن. به خواب احمقانه فرو رفتند. تمام دنيا خوابه. كولى ها كاهى مرى رو رو

بيشبينى مىكنند. اما اول از همه تو رو نجات مىدم فاطيما، كوش كن، بكو
كه از الان از مرى مىترسى!"،

 بالاى سرم رو ديد، طورى كه انگار عقرب يا مار ديده باشه، تران ترسيد و داد زدرد




 به زانو در خواهمه آورد! مىفهمند كه كى هستند، تو تا تا حالا مسلمانى ديدى كه
 ديدكاه خودشون مىبينند و اكه ديكران نظر متفاوتى داشته باشنده اونها

 خودشون رو مركز دنيا بدونند! تو تمام عمر يه آدم ثابت كه باشى، نمى نمىتونى
 تمام اين اتفاقات خواهد افتاد فاطيما. اونها رو از خواب و و رويايى كه هزاراران ساله توش اسيرند بيرون مى آرمبا.


 نمىكنيه، مىتونى با تكيه به منطق خودت به دست بيارى. مااين وحشت رو

ヶq_مادربزركى مهمانهاى شب رو مىیذيرد
از طبيعتى كه توش زندگى مىكنيم كشف مىكنيه، يعنى در واقع وحشت رو از منطق ياد مىگيريم)". منتظر بودم كه منو با شب خودم تنها بگگّاره و من بتونم به يه صبح زيبا برسم.
دوباره به فكر سر و صداهاى ثايين افتادم. آروم سرم رو از روى بـالشت برداشته. انگار كوتوله روى جمجمه من راه مىرفت. مىشنوم كه توى خونه

اينور و اونور مىره.
چيكار دارى مىكنى كوتوله؟ جی دارى براشون تعريف مى وكنى؟ بعد در باغ
 متين! تا اين ساعتها كجا بودى؟ شنيدم كه از در آشيزخونه وارد شد، اما با بالا نيامد. فكر كردم كه همشون اون پايين هستند و كوتوله قراره براشون تعريف كنه. لرزيدم، كجاست عصاى من، همه رو در عين ارتكاب جرم گير بندازم. اما

از تختخوابه بلند نشدم. بعد صداى پاهارو روى پلهها شنيدم.
 خوبيد؟ جواب ندادم. نگاه نمىكنم.
("خوبيد مادربزرگ؟ هيحىتون نيست، به شما خيزى نمىشه)".
 (انخوابيد مادربزرگ، مىخوام بهتون يه خيزى بكمه!؛ نكو (انخوابيد الان")







 ديكه هر روزه مسته، نيلكون كمونيست شده، مىدونيد اينو؟؟ از بوى دارجين خوشم مىآمد و خيزهاى وحشتناك امروز رو نمىدونستهم. (اجواب منو بدين! اين به خاطر خودتونه! صداى منو مىشنويده،. نمىشنوم خونكه اينجا نيستمه











هنوز درشكه داره نمه نم جلو مىرهـ
("مادربزرى جواب بدين! جواب ندين نمىكذارم بخوابين!")
به ياد آوردم، به ياد آوردم، به ياد آد آوردم.
"(منم به يول احتياج دارم. من از همه بيشتر، متوجه شدين؟ چون من...".].
خداى من، كنار تختم نشست.
"خون من مثل اونها به كمه قانع نيستم. از اين مملكت، از احمقها بيزارمارم!
مى موام برم آمريكا. يول لازم دارم، مىفهميد؟" الزي
 "حالا به من مىكيد كه آلارتمان مىخوايد و به اونها هم مىكيهر. بكيد بله،

مادربزرگ!!) نگفته؟
(اجرا نمىگيد؟ به خاطر وابستگى به خاطراتتون؟ تمام وسايلتون رو مىبرم به اون آيارتمان، كمدهاتون، صندوقهاتون، چرخ خياطىتون، بشقابهاتاتون. همه رو مىبريه، مادربزرگ شما هم راضى مىشيد، مىفهميد؟"
 فكر به همه جی عالى بود! (اين عكس پدربزرگم رو هم به ديوارهـا نـصب مىكنيه. اتاقتون شبيه همين اتاق مىشه. تو رو خدا يه جوابى بدين!؛ ندادم! ترسيدم؛ دست سردش رو روى زانوم حس كردم! صداى گريانش نزديك شده بود، با اون وضعيت الكلى التماس مىكرد. به ياد مىآوردم. بـهشت نـيست، جهنم نيست، جسارت تو تنهايى اون خاك سرد و بى بيشتر التماس كرد. حشمات یر از خاك خواهد شد. گوشتهات تكه تكه تكه خواهد

شد.
(امادربزرت خواهش مىكنم"! روى مغزت مورچهها رفت و آمد مىكنند. جيكرت ير از سوسك و موريانه مىشه؛ قلبت با خاك يكى مىشه، بعد ناكهان

ساكت شد.
گفت: چرا یدر و مادرم مردند ولى شما زندهايد؟ اين حقيقت داره؟ گولشون

فكر كردم كوتوله داره پايين تعريف مىكنه! فكر كردم امـا خـيز ديكـهالى نكفت. كريه مىكرد. يك لحظه فكر كردم دستش به سمت سمت كلوم مى آدا به قبر
خودم فكر كردم. روى تختم دراز كشيدم. هنوز گريه مىكرد.

بلند شدن از روى تخت سخت بود، اما بلند شدم و دمهايى رو يوشيدم و
عصام رو برداشتم و از اتاق بيرون رفته. بالاى ليلهها ايستادم و صداكردم. "رجب، رجب زود باشيد بيايين بالا«!
.

با نيلكون بايين نشسته بوديه. صدای خانومبزرى رو كه شنيدم بلافاصله بلند شدم و دوان دوان به سمت يلهها رفتم. خانومبزرى جلوى در اتاقش بود. داد مىزد: بدو رجب، تو اين خونه چه خبره، همين الان به من بكو!

نفسزنان كفته: هيجى.
كفت: هيحى! اين جی مىكه، نكاهكن!
با عصاش به اتاق اشاره مىكرد. رفتم داخل. متين روى تخت خانومبزرى
خوابيده بود سرش روى بالشت افتاده و مىلرزيد.
خانومبزرى كفت: مى خواست منو بكشه، بهت مىكم تو تو ايـن خـونه جـهـه
خبره، از من ينهان نكنيد.
كفته: هيحى، متينآقا اين كار بده، بلند شيد.
"(هيحى، اين داره كى رو كول مىزنه، همين الان منو مىبرى پايين". كفتم: باشه، متينآقا يه كم مشروب خورده
 كفت: باشه، تو ساكت! اينو نيرسيدم!

گفته: زود باشين متينخان، بيايين شما رو ببرم به تختتون. بلند شد از اتاق كه بيرون مىرفتيه، به عكس ثــدربزرگّ نتـاه غـريبى انداخت. وقتى به اتاقش رسيد، با حالت گريه گفت: "(جرا یدر و مادر من آنقدر زود مردند؟ بگو رجب، چرال«؟ لباسهاشو در آوردم و كمك كردم كه بخوابه؛ داشته با كلمة (اخدال) شروع مىكردم كه يكهو هلم داد.
(اخدا؟ كوتولةً احمق! من خودم لباسهامو در مىآرم تو نگران نباش)؛؛ اما به جاى در آوردن لباسهاش از چمدانش چيزی در آورد؛ با تـعجب نــاش كردم، رفت.
خانومبزرگ صدا ميكرد. رفتم. (اببر منو پايين رجب، مىخوام خودم بيينم دارند خيكار مىكنند). گفته: هيحى نيست خانومبزرگى، نيلكونخانوم كتاب مىخونه، فاروقخان همر رفته بيرون.
((اين ساعت كجا مىره؟ جی تعريف كردى براش؟ دروغ نگو)]. گفته: نمىگّم، بياييد بخوابونم شمارو. بردمش به اتاقش. ("تو اين خونه يه خبرهايى هست، برو به اتاقم... به هم نريز)". داشتم مىگفتم كه: زود باشيد خانومبزرگ، بخوابيد تو رختخوابتون، بـعد خسته مىشيد.، كه صداى متين رو شنيدم؛ ترسيدم. بلافاصله از اتاق خـارج شدم.

متين تلوتلو خوران نزديك شد. مثل مستها گفت: نگاه كن، نگاه كن چى شد رجب. به خونى كه از مج دستش مىآمد با اشـتياق نكـاه مـىكرد. خــيز خاصى نبود، يه خط كمعمق بود. بعد انگار چشيمان شده باشه يا ترسيده باشه، كفت: داروخانه اين ساعت بازه؟

## گفته: بازه، اما اول بهتون رينبه بدم متينخان!

 بلافاصله رفته پايين، از توى كمد ینبه در مىآورم. نيلگون سـرش رو از$$
\begin{aligned}
& \text { روى كتاب بلند كرد و گفت: جه خبره؟ } \\
& \text { متين گفت: هيحِى، دستم رو بريدم. }
\end{aligned}
$$

ینبه رو دادم بهش. نيلگون رسيد (ادستت نيست، محتّه)،. اما انگار جيزى نيست. خطورى اين كارو كردى؟ متين گفت: حيزى نيست؟

نيلگون گفت: رجب تو اين كمد چى هست؟ متين گفت: حيزى نيست، اما من مىرم داروخانه. گفتم: حيزهاى بهدردنخور خانومكوجيك.
نيلكون گفت: از وسايل قـديمى بـابام و چــدربزرگم حـيزى نـيست؟ چـى مىنوشتن اونها.
داشتم فكر مىكردم، ناگهان از ذهنم پريد كه: (ااينكه خداوجود نداره؟! نيلگون خنديد و صورتش زيبا شد. گفت: از كجا مىدونى؟ به تو مىگفت؟ در كمد رو بسته. صداى خانومبزرگ رو كه شنيدم رفتم بالا، دوباره روى تخت خوابوندمش و گفتم كه پايين هيج خبرى نيست. ازم خـواست كـه آب چارج رو عوض كنه. نيلگون باز هم مشـغول مـطالعه بـود. صـداهـايى از تـو آشـــزخــونه شـنيدم. فـاروقخان پشت در آشــزخــونه بـود. نــمىدونم خــرا
كُىتونسته: در كه رو باز كنه. منيست. باز كردم.

گفت: تمام چراغها رو روشن كردين، خه خبره؟ بوى عجيب مشروب خورد

> تو صورته.

گَتم: منتظر شما هستيه، آقافاروق.

## خانة سكوت

كفت: به خاطر من! كاش با تاكسى مىرفتين. من هم رفته بودم رقص سنتى تماشا كنه. كفتم: اكه نيلكونخانوم رو مىيكيد، ايشون جيزيشون نيست. ("نيست؟ نمىدونم، خوبه؟ اينطور نيست؟") (اخوبه، نمىياييد داخل؟")
اومد. بعد بركشت و به تاريكى نكاه كرد. يخحّال رو بـاز كـردد، شـيشه رو برداشت. انكار با برداشتن شيشه تعادلش رو از دست داد. يه قدم ديكه برداشت. نفس نفس مىزدر كفتم: داريد به خودتون ظلم مى مكنيد فاروقخان، هيج كس آنقدر مشروب نمى خوره كه شما مى خوريد.
كفت: مىدونم. انكار يه حيز عزيز رو در بغلش كرفته. شيشه مشروب به بغل، نشسته بود روى صندلى.
(ايه سوپ براتون درست كنم؟ آب كوشت دارم.

وقتى سوب آماده شد متين هم اومده بود. به محش يه با باند نازكى بسته
بودند.
كفت: داروخانهجى حال تو رو يـرسيد خـواهـر، تـعجب كـرد كـه نـرفتى بيمارستان.

> فناروق كفت: بله، هنوزم دير دير نشده مىتوتينيه بريم.

فاروق كفت: من رفتم رقص سنتى رو ديدم، به همراه توريستهاى احمق. نيلكون با خوشحالى كفت: جطور بود؟ فاروق كفت: يعنى دفترم كجاست؟ هيخحى نباشه مىتونستم از تو دفتر، از تو تاريخ يه حيزى بيداكنم.

فـاروق گفت: مـتين تـو مـى خواى بـرگردى استامبول؟ هـمون دنـياى هميشكيه استامبول!

نيلكون كفت: هر دوتاتون مست هستين، كسى نمىتونه ماشين رو برونه. متين داد زد: من مىتونه. نيلكون گفت: نخير، امشب همه ما ما اينجا خواهر برادرى مىشينيه. فاروقخان كفت: هـمش داستانه! كـمى سـاكت شـد، بـعد اضـافه كـرد: („داستانهاى بدون هيج دليلى...".. (انه، هر دفعه بايد بكم! ايناهمه يه دليل دارندير) "واى تو رو خدا! واقعأكه بدون خستگى اينارو مىگى" متين كفت: ساكت شين، بسه ديكه!
فاروق كفت: به نظر تون اكه بحههاهاى يه خانوادة بيكا بيكانه به دنيا مىاومديمه، جطور مىشديم؟ مثلاٌ اكه بجههاى يه خانوادة فرانسـوى بـوديم! مـتين تـو خوشحال مىشدى؟

نيلكون كفت: نه، اون مى خوخواد تو آمريكا باشه.
„درسته متين؟")
متين كفت: هيس، ساكت شيد! مى خوام بخوابم. كفتم: متينخان اونجا نخوابيد، سرما مى
"("و دخالت نكن".
("براى شما هم سوب بيارم؟")
متين كفت: بيار.
رفتم به آشيزخونها براش سوب آمـاده كـردم و آوردم. فـاروق و نـيلگون صحبت مىكردند و متين هم به باند دستش نكاه مىكرد. انكار اوضاع يه كم آروم شده بود.
نيلگون گَت: حقد قشنگ! مثل دوستان خوابگاه.

صداى خانومبزرگ رو شنيدم. رفتم بالا، خوابوندن خانومبيزر خانى خيلى طول
 فاروق خوابيده بود.

نيلكّون زير لب كفت: ساعت جنده؟ كفتم: ه/ شا شده. شما هم مى كواهيد اينجا بخوابيد؟
("بله).
رفتم بالا و روتختىهاشون رو برداشتم و بايين آوردم. نيلكون تشكر كرد. روى فاروق رو هم يوشوندم.

متين كفت: من نمى خوام. انگار داره تلويزيون مى بينه، زل زده بـه بـانـ دستش. كاست صبح تو دستش بود. و كفت: خراغها رو خاموش كن. وقتى ديدم نيلكون هم جيزى نمىكه، رفتم حراغ رو خاموش كردم. رفتم


 حتى حرفىرو نمىفهمند، به اعتقادشون. به اتاق بركشته. آروم آروم و قدم قدم. نيلكون كفت: رجب تو هنوز اونجايى؟ ((بله، خانوموجيك)، "جرا نخوابيدى؟"، ("اششتم مىخوابيدم") ("برو بخواب رجب من جيزم نيست).
رفتم و يه كم شير و ماست خوردم و خوابيدم. اما بالافاصله خوابم نبرد. تو

جام اين ور و اونور شدم. به اون سه تا بحّه فكر كردم، بعد، مرك به ذهنم رسيد و البته قبل از مرى، صلاحالدينخان رو، كفته بود كه چهه حيف قبل از مرگ به

تو و اسماعيل فكر نكرده بودم.
بردمتون به روستا و اون احمقى كه براتون يدرى مىكرد جز نــامهربونى كارى براتون انجام نداد. البته اين تقصير من بود. اجازه دادم فاطيما شما رو

ببره اونجا.
مثل آدمهاى ضعيف رفتار كردم. اما نخواسـتم فـاطيما رو از دست بـدم.

 مىكشيد، اون مىده. از اينكه با اون احمق نادون تو روستا زندكى مىكنيد ناراحتم، اما خبكارى كا هم نمىتونستم بكنه. به حرفهاش كـوش مـى مكردم، بـه تـمام كـلماتش و و جملاتش... صبح وقتى نور به ينجره تابيد، بيدار شدم. صداى در مـىآمد. اسـماعيل
 مى مرديه. بعد باصداى گريان كفت: „داداش، حسن اينجا نيومده، درسته؟ه كُتتم: نه، بيا تو اسماعيل. اومد به آشيزخونه. انگار مىترسيد چيزى رو بشكنه. همونجا ايستاده بود. كمى ساكت شديه. كفت: حرا اين كار رو كرده رجب، شنيدى؟ جيزى نكفته. رفتم داخل اتاق كه لباسه رو عوض كنهم. از همونجا ريا رو مىشنيدم. مىگفت: هر كارى خواست، كردم؛ انگار با خودش حرف مىزئ



كاسبها يول جمع مىكرد! بعد، كمى ساكت شد. فكر كردم داره گريه مىكنه. اما من كه به آشیزخونه برگشتم، گريه نمىكرد. گفت: اونها جی مى چگند؟ خانومكوچيك خطوره؟
گفتم: ديشب مىگفت خوبم، اما بيمارستان نـبردمش، بـايد مــبردمش بيمارستان. اسماعيل انگار خوشحال شد. گـفتت: شـايد بـه انــازء رفـتن بـه

بيمارستان حالش بد نبوده. شايد اونقدر هم اونو نزده حسن. كَتم: اسماعيل من ديدم، ديدم كه خطور میزدش.
 آب برای چايى گذاشتم و رفتم سراغ خانومبزرگ. گفتم: روز بنخير، صبحانتون رو اينجا مى خوريد يا پايين؟ يـنجره رو بـاز

گفت: اينجا، صداكن، مىخوام اونارو بيينم.
كفتم: همه خوابن، اما وقتى مىرفتم بايين ديدم نيلكون بيداره.
"جطورى".
لباسهاى قرمز يوشيده بود.
كفت: خيلى خوبم رجب، هيحيهم نيست.
كِت: داداشم بيدار شده.
اومدم پايين، اسماعيل هنوز همينطور نشسته بود. من چايى دم كـردم. كمى بعد اسماعيل گفت: ديروز مأمورا اومدن دم خونه، گفتن قايمش نكنيد. كفته: من چرا قايمش كنه، قبل از دولت، من مى خوام كه خلم خدمتش برسمه. كفت: اينا جی مىگند؟ جواب منو كه شنيد، سيكار روشن كرد. (ا كجا بيداش كنم من؟" نون در آوردم.

گفت: يه سرى دوست داره كه به قهوهخونه مىرند، جـون تـحت تأتير اونها قرار گرفته اينكارا رو مىكنه. اون كه خيزى نمىدونه و بعد اضافه كرد، من بايد چيكار كنم؟
احساس كردم كه به من نگاه مىكنه. نون رو بريدم. بالا كه رفته، فاروقخان هم بيدار شده بود. نيلكّون با شادى به حرفاش گوش مىكرد. از خوابى كه ديده بود براى نيلگّون تعريف مىكرده رفتم بالا گغته: خانومبزرگ بيدار شدند، يايين منتظر شما هستند، بيايين پايين. براى آخرين بار باهاشون صبحانه بخوريد. كفت: صداشون كـن، بـايد براشون يه حيزايى تعريف كنه. نمىخوام با دروغهاى تو گول بخورند. بدون گفتن كلمهاى رفتم ثايين. سفره رو آماده مىكردم، متين هم بيدار شده بود. فاروق و نيلگّون مى خنديدند. متين ساكت نشسته بود. به آشَزخونه كه رفتم اسماعيل گفت: حسن دوشنبه خونه نيومده، مىدونستى؟ با دقت به من نگاه كرد. گفته: نمىدونستم. شب بارونى خونه نيومد؟ گفت: نه نبود، تمام شب منتظرش شديه، اما نيومد. كفته: موقع بارون رفته جايى مونده، با دقت بيشترى نگام كرد. گفت: اينجا نيومده؟ گفتم: اصلاً نيومده اسماعيل. نانها و حايع رو بردم بالا. گفته: شير مىخوايد نيلگونخانوم؟ كفت: نمى خوام.

كاش ازش سوال نمىكردم و شير رو گرم مىكردم و براش مىبردم. اومدم به آشيزخونه گفتم: يالا اسماعيل، حايى تو بخور، صـبحانه بـراش گـذاشـتم. صبحانهُ خانومبزرگى رو هم بردم بالا.
خانوم گفت: حرا نمىآن بالا؟ نگفتى بششون صداشون كردم؟ گفتم خانومبزرى الان دارند صبحانشون رو مىخورند. قبل از رفتن حتماً

خانهُ سكوت
WF8

برای دست بوسى ميان.
سرش رو از روى بالشت برداشت و گفت: تو ديشب جى به اونها گفتى؟ بگو، همين الان، دروغ نمىخوام!
(انمىفهمم جى مى خوايد من تعريف كنمه".
سينى رو كذاشتم و رفتم ثايين.
فاروقخان گفت: (اكاش دفترم رو بيدا مىكردم). (آخرين بار كجا ديدى؟"
("تو ماشين، بعد متين ماشين رو برد اما نديده؟! نيلگون گفت: متين تو دفتررو نديدى؟
متين جواب نداد. مثل بحجههايى كه تنبيه شده يكـجا نشسـته و حـرف نمىزد. نيلكون داد زد: متين داريهم با تو حرف مىزنيه! „نديدم دفترتون رو).
اوملم یايين، اسماعيل يه سيكار ديكه كشيده بود. با نونهايى كه مونده بود، منم نشستم صبحانه بخورم. با اسماعيل حرفى نزديه. » (ابختآزمايى كى انجام مى شه اسماعيل؟؟" (اشب انجام شد!)

اسماعيل كفت: من ديكه برم.
كفتم: بنشين، كجا؟ اينا كه برن حرف مىزنيه. نشست. من رفـته بـالا، فاروقخان صبحانش رو تمام كرده بود و سيكار مىكشيد. كفت: حالا ديكه به خشم مادربزرگ خوش به نظر مىرسى. ما حتماً بهت سر مىزنيم تا تابستان هم تمام نشده. مىياييه بازم اينجا.
((منتظرتون هستيه)).
(اكاكه خداى نكرده كارى بيش اومد، حتماً زنگ بزن، اما تو انگار هنوز به تلفن عادت نكردى درسته؟" گفتم: اول مىريد بيمارستان، مكه نه؟ بذاريد بلند شم يـه جـايى ديگـه

براتون بيارم.
(٪باشهه).
رفتم ثايين. چايى ريختم و آوردم. نيلگون و فاروق حرف مىزدند.
نيلكون كفت: حالت تهوع دارم. متين گفت: بريم ديكه.
فاروق گفت: تو خرا اينجا نمىمونى، مى خواستى برى دريا، تو استامبول
مى موای خيكار كنى؟
متين گفت: خون شماها بى خيال تشريف داريد، بايد يول در بـيارم. ايـنو درك مىكنى؟ ساعتى •هץ ليره تمام تابستان بايد يول در بيارم، متوجه شدى؟ فاروق گفت: من ازت ترسيدم. من رفتم به آشيزخونه. فكر كردم كه جیى براى حالت تهوع نيلكون خوبه.
 (احسن مىره گردش، بعد بر مىگرده خونه، اين طور نيست)، فكر كردم. كفته: مى آد، هر جا باشه بر مىگرده، تو بشين اسماعيل. نشست. مشوش بود و نكران.
كفت: اونا اون بالا جی مى كند در اين مورد؟ برم عذرخواهى كنم؟ تعجب كردم. فكر كردم. داشتم مى كفتم بشين اسماعيل كه صداى عصاى خانومبزرت

رو كه به سقف مىكوبيد شنيدم.
"(رجب، رجب، پايين چه خبره؟")
رفتم بالا.

كَتهم: خبرى نيست خانومبزرگ. بردم به اتاقش خوابوندمش. گفتم كه الان بحهها مىآن بالا. داشتم فكر مىكردم كه حمدانها رو ببرم تو ماشين. آخر از همه حمدان نيلكون رو بردم. آروم آروم آوردم پايين. ناگّهان ديدم كه نيلكون هر هی تو معدهاش بود بالا آورد. وقتى نيلگون استفراغ مىكرد، منمهم براى بيدا كردن خيزى كه واسه معدش خوب باشه به تلاش افتادم. با عـجله بـه آشيزخونه رفتم. فكر كردم شايد چون صبح بهش شير ندادم اينطورى شده. خودم رو مقصر دونسته. همونطوربه اسماعيل نكاه مىكردم. دوباره دوييدم. دوباره كه بالا رفتم... نيلكون مرده بود. اونا نمىگفتن كه مرده، وقتى ديـدم، فهميدم، اما در مورد مرگ اون به كسى حيزى نكفته. به صورت زيباى اون دختر معصوم نگاه كردم، به بىفكرى احمقانهمون، به گناهكار بـودنمون. ده دقيقه بعد، زن داروخانهجى كه متين آورده بودش، حرف مرى رو زده بالاخره خونريزى مغزى دليلش بود. به اميد اينكه دوباره بلند شه و راه بـره، مـدتى طولانى نيلكون رو نگاش كرديه. همه بهت زده بـوديه. انگـار هـمه احـمق

اسـ_حسن بـه رلا مى لفتد

حوصلهام سر رفته. جعبهُ رنت رو از جلوى ديوار كنار كشيدم تا مارمولى احمق از اون سوراخ بيرون بياد و كمى تفريح كنيه. اما نيومد. ساعت لا شار شده، من تمام روز اينجا مخفى شدم. جقلر از اين مارمولكهال، قديم اينجا بود. تو باغ كه مىرفتيهr من و مادرم روى زمين زير درختهـا مـى مـتونستيم اونـا رو
 مارمولكها رفتند. فقط اين احمق باقى مونده. ازت خسته شدم. وقتى سيكارم رو روشن مىكردم، دوست داشتم تو رو آتيش بزنه، نه فـقط اونـو كـه هــهـهـ اينجاها رو، باغهاى گيلاس، درخته ارياى انجير، براى همهُ شمايه درس خوب بود، اما فكر كردم كه ارزش نداره ديكه.
كفتم وسايلم رو جمع كنم، سيكار و یاكتى كه توش Y تا سيكار داره، دو تا تا

 دفتر داره كمتر شك مىكنند. يك بار ديكه به همه جيز نكاه مىكنم و بـعـد

از محل كه دور مىشدم براى آخرين بار به خونه و كوجههاى روشن نتاه
 اون موقع شايد بفهمى كه جقلر در مورد من اشتباه مىكردى می. من كسى نيستم كه بخواد يه أرايشكر ساده باشه. مادر، خداحافظ، شايد بايد تو تو رو از داز دست اون

 از همين الان خداحافظ. از قبرستان رد شدم. ناخواسته جشمم به سنگها قبر افتاد. گل و دوعان و صلاحااللدين داروين واغلوه نوشته بود رحمت خدا ريا بر







 بكنم.
از يإين محله رد شدم، به خاطر وجود احمقهايى كه هـميشهُ خــدا اون بإيين سر خيابون جلسه مىگيرند. از جايى كه اون شب ماشين متين خـراب شده بود رد شدم و از باغها به سمت بايين رفته. به سمت ايستكاه راهآهن به

راه افتادم.
به اين فكر كردم كه اگر اون دختر تمام اون بلاها رو بها بها سرم نـمىآورده.


كارگرهاى كارخونهُ كابلسازى برایى سوار شدن به قطار به ايستگاه اومدند.



 بكنرونه.
از اسكلهاى كه به سمت كارخونه وجود داشت، يه كشتى جدا شد، مـعلوم


 نداريهى از من يه كم بزركترند و لباساشون تمارن تميزه. اگر كفشام كِلى نبود، حتى نمىفهميدن كه بيكارم. اين جشمهاى كه اينجاست رو فراموش كرده بودم. اول حسابى آب خوردم،

 همين موقع يه كارگر اومد كه آب بخوره، كنار كشيدم، تو اين گرّرما رُاكت

 مى خورد. عصبانى شدم، ناگُان، كيف يول رو از جيبش برداشتمه و بلافاصله تو
 كم بعد به من نتاه كرد. كفته: زود باش همشهرى، بسه، منم كار دارم.

رفت كنار. بعد نفس زنان گفت: مرسى، ممنون؛ كتش رو برداشت و يوشيد،

 كاملاً باكى كردم از ديدم خارج شده بود.
 تاريكى جيرجيركها شروع به خوندن كردند. يشت سرم يه قطار رسيد. اما از از
 رو باز كردم و شروع كردم به خوندن.
 سهتا نون تست ينيرى. با خودم فكر كردم، شما همتون خوابايد و خبر ندا نداريد. فقط من نيستم كه از عهلهُ خيلى جيزها بر نمى آم، اين شما هستيد كه هي هيجى
 سنگ مرمر جلوى بوفه كذاشتم. بقيه يولى رو كه بوفه جى داده بود و ريلت رو تو جيبم كذاشتهم و راه افتادم.
باز هم به مامورا نگاه نكردم. اما احساس میكردم كه راندارمها فقط منو مىيان. توى جيب ششته كيف يول رو درآوردم. ديدم كه اين كاركر اير ما ما تو كيفش

 شناسايى بود. يه كارت بيمه بود. اسمش ابراهيم بود. فاميليش شِينر. نام بدر

 كردم. و بعد هم عكس ابراهيم شنر رو از روى كارت بر بيمه جار جد مايع به جاش عكس خودم رو جسبوندم. من حالا شدم ابراهيم شنر. آنـقدر

آسون بود. كارت بيمهٔ ابراهيم شنر رو كذاشتم تو كيفم. كيف رو هم تو جيبم، بعد دوباره به سمت بوفه رفتم. نون تستها آمارد باره بود. يه روز تمام بود كه معدم فقط كيلاس حشيده بود. واسه همين نونها خوشايند بود. يه دوغ هم هم خوردم. تو جيبم يول خيلى داشته. يه تست ديكه خوردم و يه روزنامه هم خواستم، "آزادىى".
كرفتم و رفتم. اونجا يه بانك بود. بدون اينكه توجه كسى رو جلب كنم،


 كردم، كسى نبود. ازميت هم همينطور. بعد ميان زخمىهـا رو خور خوندم، اما اسم نيلكون داروين اوغلو رو نديدم. همه رو دوباره خوندم، نيست، بله. فكر كردم شايد تو اين روزنامه نباشه، به فكرم رسيد، رفتم و يه روزنامه مليت خريد ريدم
 عنوان يه ضارب تو روزنامه باشه. رفتم به سمت گيشهُ بليط، خوب مىدونستم كجا مى میخوام برم. كفتم: يـه بليط براى اسكودار. بليطفروش نادون كفت: قطارى به اسكودار نمىره، حيدرياشا بـده، بـازم نداد. خدا لعنتت كنه. كفت:
(»انشآموزى؟؟ كفتم دانشآموز نيستم، اسمم ابراهيهر شنره. كفت: به من جه كه اسم تو چيه، صورتم رو كه ديد انكار ازم ترسيد و بليط رو داد. من از كسى نمىترسه. اومدم بيرون، نكاه كـردم، نـه كسـى مـى آمد نـه

ترسيدم. رُاندارم به من نگاه مىكرد.
يكى از راندارما يرسيد: همشهرى ساعت دارين؟
كفتم: من؟ بله دارم.
"
(اساعت؟ هشت و ینج دقيقه)).
حيزى نكفت. در حال صحبت با همديكَه دور شدند. مـنم بـه راه خـودم ادامه دادم. اما كجا برم؟ خدارو شكر كه يه نيمكت اونجا خالى بـود، رفـتم و نشسته. بعد از خوندن حوادث، خبرهاى ممهم از زندكى آدمهاى مهم رو شروع به خونلن كردم، از توافقنامهُ ينهانى كارتر و برزنف گرفته تا بقيه، فكر كردم كه هر كارى بخوان معتونن بكنن. بعد فهميدم كه پاپ رو هم اونها به تـركيه فرستادن.

از همه هيز مــترسيدم. يـه كـارگر پـير اومـد كـنارم نشست؛ دليـلش رو نمىدونم اما عجيب دلم براش سوخت. همچنان مىترسيدم. به خودم گفتم حرا بايد ازشون بترسم. اونها بايد ازم بترسند. راحت شدم. مىتونه راحت به استامبول برم. جايیى كه هيجس از بحچكى من و نيلكون خبر نداره. اما هنوز تو اين روزنامه تو دستم خيزى نوشته شده، مىدونى، يه وقتايى احساس مىكنم تمام اين اتفاقات بازىايه كه كسى براى ما تدارك ديده، اما كارى مىكنم كه يه روز اون بازی، به باد فنا داده بشه. يه روز همه رو متعجب خواهمر كرد، مىفهمى؟ همه از كارهام تعجب مىكنند، حتى ازم مىترسند. اون روز كه برسه، نه تنها روزنامهها كه تلويزيونها هم از من صحبت خـواهـند كـرد، مــفهمند، همتون مىفهميد.
تو فكر فرو رفته بودم. قطار رسيد. بدون عجله و با روزنامه توى دستم بلند

شدم. آرام از جام بلند شدم. به دفتر ير از تاريخ فاروق نگاهى انداخته، يه كم خوندم! چرت و پرت! تاريخ براى نـوكرهاست. حكـايتها ما مـال بـردههاساست.
 دفتر رو حتى پاره همه نكردم. انداختم داخل سطل آشغال كنار نيمكت. بعا بار مثا مثل آدمهايى كه به كارهاشون فكر نمىكينند، مثل همهُ آدمهاه، سيگارم رو بـدون
 شد، هزاران كله كه از داخل واگن منو نگاه مىكردند. صبح به سر كار كار خواهند
 ياد مىدم بهشون، اما الان نه. سوار قطار شلوغ مىشمه. دارم مىآم ميون شما، داخل واكن ير از آدم گرم و نمناكه! بترسين از من، بترسيد!
 دستشان خوشع آيند لست

تو تختم دراز كشيده بودم و منتظر بودم قبل از بركشتن به استامبول دستم رو ببوسند. منتظر بودم وقتى دستم رو بوسيلند همه خيز رو براشون تعريف
 برندكى حاقو بريده شد! صداهاى باهايى كه از اين اتاق به اون اته اتـا
 رفتن از يلهها رو ديكه نمى شنوم و ممترسم.



ايستادم و دوباره شروع كردم.

جه جيز عجيب و ترسناكيه اين سكوت. با عجله به اتاقم بركشته؛ باهام

داره يخ میزنه، به سمت ينجره رفتم، ينجرهها رو هل دادم، به هايين نگاه كردم، يه نفر با عجله به سمت ماشين مىدوئه، شناخته، متينه، سوار ماشين

 عجلهاى كه رفته بود به همراه يك زن برگشت. وقتى دستش اون كيف و اون شنل رو روى شـونش ديـدم، شـناختمش. زن داروخـانهجى، وقـتـى مـريض
 اينكه بهم قبل از زدن اون آميول لعنتى حس اعتماد بده، لبخند بت و يهر يهنى تحويل مىداد. بينيد فاطيما خانوم، تب دارين، بايد بهتون يه ينى يسيلين بزنمه،
 مى خوان و من از اين حرف دجار يه شبههُ بزرى مى مشم. وقتى كه كمى كريه مىكنم، منو با اون زن رها مىكنند و مىرند و من با با خودم فكر مىكنم، فاطيما دقت كن، اينا مى موان تو رو مسمون كنند.
 منتظرش هستم روى پلهها نمى آد. سكوت طبقهُ بايين شكسته نمى شه. بعد از كمى صبر كردن صداى در آشيزخونه رو مىشنوم، دوباره به سمت ينجره
 زن زيبا به طور عجيبى تو باغ قدم بر مىداره. جوان و سرزندهست؛ منو نكران مىكنه: جند قدم مونده به در باغ مىايسته، كيف توى دستش رو روى روى زمين


 كرد و به سرعت رفت. وقتى مى خواست از در باغ خارج بشه، بركشت و به خانه

من با دلوايسى پشت هنجرم ايستادم. بعد وقتى دلوايسى غيرقابل تحمل شد، از دستشون عصبانى شدم. از فكرم خارج بشين. تنهام بكناريد! اما هنوز از از از ثإين صدايى نمى آد. به سمت تختم رفتم. نگران نباش فاطيما، يه كم ديكه




 خودم. در مورد رجب همم سفارش مىكنند، شايد اون وسط يه مي شوخى همر با

 (اما داريم مىريم مادربزرى، از طرف شما در استامبول به كسـى سـلام



 خودش كرد، هيج راه برگشتى برامون باقى نكذاشت. اما يها يه وقتايى كـنجكاو


 روشن هيج طورى از فكرم خارج نمىشد.
بلند مىشمه، مىرسم به كمدم، از تو جعبهُ جواهر عكس دوستانم و تمام

كسانى كه مىشناختم رو در مىآرم، نگاه مىكنم، همه مردن. نگاه كنيد بـه عكسهاى خودتون، اينها رو از روزنامه جداكردم، از روى آتّمىهاى ترحيه، شما اونجا تو استامبول و من اينجا... وفات سميهاست، مدير كارخانهُ شكـر، دخترهاى مرحوم هاليت جميل، مرومتخانوم، فكر نكن فاطيما، اما اين يكى بيشتر قلبم رو به درد مىآره. دختر مرحـوم شكـرىباشا و خـواهـر تـركان و شكران، نيگان ايشكحىى، آه، نيكان تو هم به رحمت خدا رفتى. با همهُ ايـن اعلانها توى دستم، وسط اتاق مىايسته و مـىفهمه ديگـه هـيج آشـنايـ تواستامبول برام نمونده. همهُ شما مردين، به داخل گثامهاى استامبول كشيده شدين. بله، من براى سلام رساندن تواستامبول كسى رو ندارم؛ بياين ديگـه بحّها، اگر اين دفعه بيرسند بلون تعجب و هيجان جواب سؤالشون رو مىدم، اما هنوز هم صدايى از پايين در نمىآد. از روى تخته بلند شدم. به ساعت روى ميز نگاه كردم. ساعت • ( صبحه، كجا مونلن؟ رفتم و سرم رو از ینجره بيرون كرفته. ماشين همونجايى كه متين كذاشته بودش، ايستاده بود. به فكرم رسيد كه صداى سرسرهها رو هم حـتى نـمىشنوم. از سكـوت مـىترسه! بـه زن داروخانهچى فكر كردم، اما نتونستم اونو به هيحِى ربط بدم و به فكرم دوباره حكايتهاى كوتوله رسيد؛ حيزهايى كه ممكنه تعريف كنه. بلافاصله از اتاقم خارج شدم، بالاى يلهها رسيدم و عصام رو كوبيدم زمين. "رجب، رجب، همين الان بيا بالالی.
اما اين دفعه مىدونستم كه بالا نمىآد، صدام رو بـيخود از حـنجرم دادم بيرون، اما دوباره صداكردم و موقع صدا زدن حس عجيبى داشته، مىلرزيدم: انكار بىخبر از من رفتن و ديكه هيج وقت هم بر نمىگردند و من تك و تنها تو خونه موندم! كمى ترسيدم و براى فراموش كردن دوباره صدا زدم، اما اينبار بيشتر تو اون حس غريب غرق شدم. انگار هيجكس تو دنيا باقى نمونده، نه يه

انسان نه يه يرنده، نه حتى يه سگ. انگار حتى يه سوسك و يه جيرجيرك كه به من تنهاييم رو يادآورى كنند باقى نموندند. زمان ايستاده و تنها من باقى موندم. فقط صندلى
 مال توئه صلاحالدين! خداى من مى مترسم، فكر كردم كه تنها مثا مثل يه قطعه يخ


 رسيده بودم آرام آرام برگشتم؛ از سكوتى كه داشتم به سمتش بـر مـئى مـشتم ترسيدم، دلم مىخواست فرامـوش كـنـم. الان مـى آن دسـتـت رو مـى بوسند فاطيما، نترس. از بودن توى اتاقمر نمىترسيدم، اما جيزى هم براي براى شادى بيدا نمىكردم. صلاحالدين از توى عكس روى ديوار نكام مـىكرد، بـراى ايـنكه بترسم نكاهم مىكرد، اما حيزى نمى شنيدم، انكار همه جيز رو از از دست داده بودم. هفت قدم ديكه برداشتم به تخت رسيدم، نشستم كنارش. من و افكار بيهودم تو اتاق تنها مونديه. بعد روى تخت دراز دراز كشـيدم، مـى آن دسـتم رو مى.بوسند و مىگند خداحافظ مادربزرگ، خداحافظ. حاضرى؟ هــنـوز صــايـى
 منتظر باشم مثل شبهاى سرد و بیى صبر كردم. به خودم تو آيينه نكاه مىكنم؛ مثل اينكه بزركى شـدى فـى فـاطيما،

 جيز عجيبيه! يه وقتا مىياد كه تو خواب و بيدارى روشنايى رو گم مى مكنم و وتو تاريكى به اين فكر مىكنم كه ميان كدوم هستم؟ من كـجام؟ بـه ايـن فكــر

مىكنم كه آدم يه وقتايى اين رو هم نمىدونه. كسى كه V. سال توى يه خونه

 زندتى از كجا مىآد و به كجا ختم مىشه. اشتباهها، درستها، افكار عجيب،










 وجود اندوهى درونى شاد شدم. اون روز مادرم منو به خونه شكرىياشا برده بود و قبل از سيردن من به اونها، نه مثل هر دفعه، با حالتى جدى كفت: نتاه كن فاطيما، شب كه اومدم

 جقدر قشنگ يِيانو مىزدنده تفريحكرديم، شعر خونديه، به فرانسه رفته بودنده
 داستانهاى مادرم به ياى آنها نمىرسيد. حرفهاى مانـي مادرم رو فراموش كرده
rrr rar مادربز رى به اين فكر مىكندكه ديدن كابى در دستشان...
بودم و وقتى مادرم رو روبهروم ديدم، فهميدم كه وقت رفتنه، شروع به گريه

 گريه مىكردم. مادر و دخترها دلشون برام سوخته بود، مادرشون گفت كه به برام

شكلات بيارند.
تو راه برگشت از نگاه كردن به خشمهاى مادرم كه روبه روم نشسته بود

 چاشا. به صورت مادرم نگاهكردم و فكر كردم براى اينكه منو به گريه بندازه اينو گفته، حون وقتاى ديكه يه همحِين حرفهايمى منو به گريه وا مىداشت، اما گريه نكردم. خون يه آرامش عجيبى بهم دست مىد داد، يه راحتى خاصى كه دليلش رو بعدها، وقتى اينجا توى اين تخت دراز كشيده بودم فهميدم. خيلى بعد فكر كردم دليلش به خاطر كتاب توى دستمه؛ به جلد اون كتاب نگاه كردم و فكر كردم، اون قسمتى كه تـركان، نـيكان و شكــران بـر بـرام
 تونسته بودم بعضى اتفاقات رو بفهمه، يه انگليسى، وقتى كشتى خودش رو رو تو
 تك و تنها نبود، خون نوكرى داشت كه سالهای بعد ييداش كرده بود، اما باز
 كه به من آرامش مىداد، اين نبود، مىدونم حيزاى ديكهاى هست، بله، كسى كه تنها زندگى مىكرد، در واقع در پس زندكيش كسى رو داشت.
 ديگه ديده نمىشد. انكار مىتونستم اون روزها روباز هم اوم تو خونهُ خودم داشته

خانة سكوت
raf
باشم. هفتههاى بعد منزل شكرى باشا و دختران فقط برام يه خاطره بودند و همه رو فقط به ياد مى آوردم. بعدها وقتى تو اين تخت خوابيدم، فهميدم كه راهها ديكه تكرار نمىشند. سفرها هيجوقت دوباره اتفاق نمىافتند، اما اكه از اون سفر كتابى در دست داشته باشى، هر حهقدر هم بهاهم ريخته و داغون باشه سفرت، وقتى زمان تمام بشه، اون كـتاب رو مــتونى از اول بـخونى، اينطور نيست فاطيما؟
19A•-19ar

## برخى ازكتابهاى موجود نشر هوينده

## ا-اجازه مىفرمانيد كامى خواب شـها را بينم/ محمد صالحعلا

 Yـ نهـل مهاجرت به شـهال / طيب صالح / بركردان بهدى غبرايع †ـــكال تعجب/ عمران صلاحى/ خاب سوم هـ هِ ناتهام/ عبدالرحمن منيف/ بركردان محمد حزباعى \&ـ به خلوت كوهسار بيا با من/ سوزان پاليس شوتس / بركردان ناهيد كبيرى
 ^ـ وكيل تسغيزى / جان مورتيمر / بركردان سيروس ابراهيمزاده
 - اـ ـ اللى جناب مياه/ لاله عالم / خاطرات سعدى افشار I I ـاتتخاب/ نيكلاس اسهاركس / بركردان ناهيدكبيرى I I Y Pr اـ جان عزيزم/ نيكلاس اسباركس / يديده آزادى P P اــكنسرت ناتهام/ فدريكو كارسيا لوركا/ بركردان آلبرت كوجويى

## (ancols) <br> Orhan Pamuk

اورهان باموك در كتاب خاته سكوت هصراه با خانواده الى انى
 زمان مى يرمازد
 آرام مرور مى كند
 نغارش درآورده وآشنايانى كه ميان سككت اين راين خانه وجودشان حس مى شود را را در قالب روايتى جذا خواندنى در برابير خواندنده طرح مى كند.

 شده و جوايز فراوانى را الز آن خود كردها است.

