
 تresdia

مى خوام يه اعتراف بكنم!





 مى كفت عزيزم|


 مى كرفت.


[^0]






("جه اسم تشنظگى، منم يلدام.")







 قرار كرفت.


 ترسيدم كه ديوونه خطابم كنن.








جايكونسكى بود.




















سالز به وجود اومله بود. با تعجب كفت: (ا حالتون خوبه؟"]





 نـتنـيدم."
 .


دعوت میكنم از آتاى دكتر آرمان روزبه!!"
























 حر
病




## Ir 1









مىدونى كه من اون نتها رو نوشتم.""
 انتظامات سراغم اوملن و جلوى دهنم رو كرفتن و بهزور از سالن برتم كردن بيرون.

(ادر رو باز كنيد، اون يه دروغكونه، آرمان روزبه منم.""























بيشّتر وارد جزنبات بشّم.









 جيزهابی كه دوست داريم رو از دست بليم.

 ريحانه، هيج





 كنى ريحانه بیدا شُدها "

 هم به عكسیى كه تو روزنامه حها

ويزی








## 











































 خونهمانشون! تو راه به نيمهكاره رها كردن اين داستان هم فكر كـر كردم ولى وتى ونى يه بازی رو شُروع







 جالب الترى از آب دربياد، اما وقا












 كنى



ؤى






شما رو مـل مادرم دوست دارم!"







 اصلأ كسى رو نداره و سالدهاست كه تنها زندكى مى كنها



چسرم دوست دارم، هسرم اگه زنله بود، الان هـمسن شُما بود!"


## 1. Steven Spielberg

2. Beethoven









رو باور كنه.











شنروع كردم به جواب دادن!






رو اونور خط شنيدم كه كفت: (ابفرماييد؟")



رو باهاتون درميون بذارم."

داستانويسى چجزى سردرنمى آرم.")










بىتفاوت مىشه، درحاللى كه خانم بالرين هنوز میرتصيد.
























## rوزبه معين|

 آوردنش نالن می كنمّ






كه خودشون میتونن كسىى كه مى خوان رو به دست بيارن." "ا
 مى خواى خودت اول به اون شخخص نزديكى بشیى، از اين بڭذريم، توى داستانى كـ




 بودن به اون عدم تفاهم اوضاع رو وخخــتر مىكنها!
 بيستر خوشـت بياد.")



حلى هيدا بششه.")

كوش كن.")

ज




















[^1]






 سختتر باشه."









 حرف بزنه.

 هیتونم دوباره باهات تماس بغيرم؟؟" كفت: (البته كه مىتونى، ايرادى نداره، خوشحال میشـم." "،























rV|وزبه معين










 . رو نداشتن. حس و حالى كه من دارم اسـم خاصـى نـدارهو تـو هــيّ مكتبـى قـرار





 رسيلم، فنحونهاى قهوه رو توى ظرفششويى كزاشْتم، در كابينت رو بـاز كـردم و دنبال آخرين بستهى نودل كشتمه كارى كه طى چخند روز بارها تكرار كرده بودم، اما

















 ك






 ازت بهس سوال بيرسم؟


دوستش داشتى؟؟"

درحالىكه سيكار لب دهنش بود و سعى می كرد اون رو دود كنه، كفت: الفكر
كنم بايد اون عكس رو از روى يخخجال بردارى.")


 كفتّم: (اجَا؟؟)













































 وقت نِياد، واسه همين باطرى ساعتم رو درآوردم. حالا ديگه ساعتم هـميشُه ساعت


 نمى



 كفت: (ااين استفادْى ابزارى از عشت نيستـت؟؟"








كفت:: (آره، كادو تولدم بود.")
كفتم: اهننوز داريشّ؟؟





> سالم بود كه مرد، تصادف كرد.1"

با بیاهمينى كفت: (امتأسفم، نظرت درمورد يه فنجون قهوه جیه؟|"





 بِاد.

rr| روزبه مبينِ










 كفت: (ابه جاودانگى فكر كن، تو مردنى هستى، اما جيزى كـ مینويسىى تـا همينشا میمونه.



 جسارت داستّه باشیى."



 آدم منضايى ها نونسْن.

 متفاوت.








 رو تموم كنى."
كفتّ: (امن هميشنه داستانهامام رو تموم میكنم!|")













 بايد ادامه داسُته باششه.) ")


 كفت
.



























كه آرماز نمرده و هنوز زندهست.".







"(مطمتنى كار خودشه؟"






s.


















 بى كالام وتنفر بى كلام روى آوردرداننـ.

















 اين جورى شد.







نسى⿰氵㔾刃心





















 بيلا كرد؟＂











 روزنامه جهه خبر؟＂












روزبه معين |

和





 بلنگانى















 میريم دنبالثي.








 در كار باشد.






 خو به.... روزنامه هم خوبه....نگران نباش خونه رو كه عوض كردم



## $r$










ى S Sا



( .


 حرن بزنبهو....")

















سیوجندساله با ريش و موى بلند در ورودى را باز كرد و كفت: ا"جانم؟"



مرد كفت: (ابفرماييد داخل.ل)






 ساختهست ص؟













 ".





















隹



 بغر ماييد بيرون."

 مدركى عليهـْ نداربم."















.







 عينخبالهونم نبودهـهـ






 ن نارم. 1
 شد






 "حرورزذادهاها، حالت خربه نكار ؟"

 سريع برسونمت بيهارستان.





 "





هارال كفت: (اجواب من :اجن رو بده.)



 با










 جاتو به من رسيل.
"اليخخّ تو رو به خدا، نمى خواستم تو وارد اين ماج اجرا بششى."
 ولى از خونهى قبليت خيلى بهتره مارال.








تعقيبتون مىكردن...."











 كني.



 .

 "
 (





















-1.


"S.s)
(i)













هلمز، میشه بيرسم اين جا جیى كار مى كني؟؟"



71 |jeve $42 j 2$







 دنبالشون؟؟
شهاب كفت: (انها")











 مارال كفت: ا(تو جى فكر مى كنى؟؟"










 زدبم جواب ندادن."
 نداريم.







 الستوديوى ضبط.


$\pi 10$





 شُرايطى نيستم كه بخْوام نسبت به احساس كسمى متعهو باشنم．＂ نگار گفت：＂آقاشهاب، مارال با شُماست، مىرى روزناهص؟＂

كار دارم بايل سريعتر برم."



نگار باعجله بپسيل: "اكى بود؟"


مارال كفت：ا（انمىدونم، شايل بهخاطر ايزكه من و آرمان اونجا كلـى خاطره
دانشتمب．
شهاب كفت：（＂سَ بهتره سريع بريم اونجا．）＂
























برى روزنامه؟！

 نأ⿰亻⿱丶⿻工二又



اعتراف مى كنم كه يه بمب ساختمب|























بكرونون مىيرن جلوت توى تلويزيون صحبت كنى؟"
ك"تمت: |(انه، ولى شايد تو روزنامسها بنويسن."
كنت: (اكى روزنامه مى خونه؟")

بّبزكارى نكردى؟"























 دروات من خلاتيت رو با تمثيل كرم زدم.

















(آرمان روزبه.)

بلند شدمو كفتم: ("بله؟")
 كفتم: (اسركروهبان كى اومده دنبالم؟")































 "










 لبخند زد و كفت: (المى خوام جندتا سوال ازتون بيرسم و اميدوارم شُما صادقانه
جواب بديد."



("آره، مهران.")
"(اكفته بودى اون تو خونهست، دوسته؟؟"
"(دوستم و همخخونهايم."

(اشُايد ترسيده و فرار كرده.")


## 2.





روانبزّنـك."






احساس خبلى بلى يبدا كردمر.










 "("كدومشون عجيبه؟"

Vr|ung



隹









 میزنم، متوجه حرف من هستيد؟"
كنتم: (امن هم دربارمى نبوغ حرف مىزنم|")

توطنه كردن؟"

 (اره جالى من زندكى مى كنه.، ")
"(اتو مريض شُدى.)

-


"شنغل مهران جبه؟"
"نويسندى.


صاون هم از تضخبى بمبكذارى خبر داري؟"









شريخبه، جرا؟!








## 9















[^2]










آدرواتع نو الان نو بيهارستان نرواني هستى.ي


(اليس در غبر ايزصورت شحاكمه مى تنى و مى افتى زندان.")







 بّزور نكا
"زن دارى؟"



 "جالبه."

با "جاى؟؟" جیزنه تو سرت."


مونع اوضاع بيجيله مى شُه."
(ااصلأ حوصلى شُوخى ندارم."
"(بى خبال اينقدر سخت نگير، تاحالا يه ديوونه رو اون بيرون ديلى؟") "انمىدونم."




\[

$$
\begin{aligned}
& \text { مكنّ، منظورم رو میكيرى } \\
& \text { "آو ألمان بزرى شـدى؟؟" }
\end{aligned}
$$
\]

"اين تنها جيزى بود كه از حرفهام دستخيرت شد؟"

 usimbs
 ديرونخخرنغ. 11




 رنتا
درحالىكه سرمرو كرفته بودم كفتم: (العتنىها! جهج جورى من رو آوردن اين.جا؟")







 "


 .







 كنتم: "آجى رو تعريف كنمب؟"
باذوق و اششتاق كفت: (داستانت رو.")






1. Goebbels



 " "隹











 (اينجهاكى آمار میكيرن؟"



2. Sigmund Freud






متالنى نشـه، جون بالاخره يه روز با واقعيت روبهرو مىشى!"
(اقرار نيست مغزم طوريش بشه.")

"كى بهت كفته من نويسندهم؟")

(ازز اين دو تا نشُونه فهميدى؟")

 سبزىفروش نيست! (ل) كفتم: (اباهوشى.)


" تحرا مىگن رنيس؟"،
"آجون من قديمىترين آدم اينزجام."


(اتو هم باور نمیكنى؟؟" "امن همجين حرفى نزدم."






كنتم: (النه.) " "جدى:"
(اسيكارى نيستم.")

(دود اذيتم مى كنه.")
(اعزيزم، بس تو بهترين دوست منى."
(بكخاطر اينكه سيكار نمىكشم؟"]


 وابسم."
(اسيكارهاى من واسه تو.)"



"اجه حسى ؟ی"




صسبت نتـده، المانذالشتن كارم رور بكنم."







حقايق رو واسس هـه بر ملا كم."
"بهت صدمس هم زدن؟")



"ابس اونها باءن شندن رو ويلجر بشـينى."



" اجقلد ترسناكال"

1. Bukowski
 ,

















"اجى





 "جارارنسى؟"
اهـا الاز باهم صحبث كرديم كي سبگارهاى روزانهت رو بدى به من، حـالا در



"ىیآرم از هو نوعى كه خواستى.








رنيسى؟ روسها كجا بودن؟ گوبلز كـه؟




كسى صماش رو نـشنيده." "
با تعجب كفتم: (امرده؟"









مركش واسه خودش مرده بود، وجود داشتّن تفاوت زيادى داره با زنلهه بودن." "



آدمهاى زيادى رو جسسمى و روحى مى كششه."

 كفتّ: (از جتى حرف مىزنتى رنيّس؟؟") كفت: " اجنا جهانى دوم."
"اتوى تاريخ غرو شدى رنيسِ، اون كتابِها از تو يه آدم ديگه ساختن، تو كـى هـتـى رنسس؟؟"

010




كفت: ا(مىدونم از حهاقته.") "
"ازيبرن تُدى دارى رنبـ.

 صورت إنجا واسعت جهئم میش. بينم، كى آوردنت اين جا؟؟"
"إليس."
بانحجب كفن: ("ليلسى؟ نكنه آدم كشتى؟"

برى نيهارستان يا زندان. "دادكاه رأى داده؟
("أى جی؟








 حرفهامرو باور نـمىكد.








حرن میزنه.")




زدم زير خنده.

رنيس كفت: (اسام اين رفيق جليدمونه، اسمش مريخخيه، ديكه يكى از اعضاى
تنم ماست.")



خورشيل رو از اونجا مىبينيم."


"§





















مى كنم رنــس."1"











هيجّرتت نتونستم با زندكى كار مندى كنار بيام.







 هست واسه همون لحظهوست.


## .







هم خيلى میيرسه، همـن در حال طرح كردن معمأست."




> بـُنـين ثتط واسش خودم بنويسم."

رنبس كفت: (॥امروز جندشنبهست؟؟









رنْسى كِنت: (اما هم بايد بريم.")
ويلهر رو


## Tوزبه معين ان


霍




هن ميكانيله."

بونه بدش میآد!"

رنيس كفت: "ابيبن اصالً حوصله ندارم باهات سروكله بزنم، درضنمن اسـهـن
ثازموارد نسـت، السمشُ مويخته، طرف نويسندهست!")

ميكانيل كفت: ا(نويسنده، جذاً مىگىى؟ تاحالا يه نويسنلده رو از نزديى نديله
بوده، بزل قدش! "

رنيس گفت: "ابيخودى سعى نڭكن اداى آدمهاى باحال رو دربيارى، هر كـارى
بكنى يَ بِير ردد نهجسبي."

"ىونم با يه فن بزنم نصفت كنم.")

رنيس كفت: "(حرأت دارى بزن، كافيه فقط دستت بهـم بخوره.")

بلوف بزنى."








حرنش روكرون كنى.

 فرستادنش فـتـت امنتي، جايعى كه زنجيرىها رو نگّه مىدارن، اينجا شُلده بود مثـل















.












رنبس كنت: (اراديو رو نگفتى.")
ميكانيل كفت: (آره از توى راديو هـم تهديد مىشـدم.") كنتم: (راديو؟؟"


 والسم سبكار برى بياره.)" رنبس كفت: (ابرى معركستان، خيلى ساله نكشيدم.م.)"
 (




خوردن شام كرديمّ.

كفتّ: ا(امى شُ كفتن.)
















*iventw



نرى لفتش بدى|"
隹







 رو از ناصلهى خيلى دور بينّم و كاهى هم میشُد قطارهايى رو ديذ كه از اونجا رد
 زرار داشتن. خونهاى قديمى كه اطرافشّ رو با سيم خارداريوشونله بـودن و هميشُـه








 السـالمن دار بزنتن. 1



> كمونبـتها رو آوردم نا تو باششى با من كل ندازى."٪
















## v








برف بود و برف..











هن ثِّهون هوند.















[^3]1.11 uen 4is








 شـدي كرفت، خيلى تالّا كرد تا تونست فراموشُش كنه، ولى بعل از فتح باريس وقتى

 ميز صبحونه و هفتتير رو كناشت رو سرش و گفت: "فردريش، درسته نيّر سونيسـى
چیز مهمی نیسـت، اما باعث میشه هيجوقت فراموشّم نكنى!"")

سكوت كردم، ديگه كمبكم داستانهاى تخخلى رنيس دانُـت كالفـهم میكـرد،


 جالب بود، اما بهتره از فردريش و استفانبرگ و هوملز بگذرى، بیى خبال شو رنـيس،


"انه ريُيس، من به بتِيه كارى ندارم.")

حالت عادى نداشت وبا مشتـت روى ميز مى كوبيل.











$$
\begin{aligned}
& \text { (أكه بحنبى، آٓر.)" }
\end{aligned}
$$


ر كفتم: (اخب، بزن بريم رنبس.")
"اهیى؟"



دربيار0ا تاينزكه با فردريش آشنا شُدم.ه"
"فردرشش كي بود؟")




## 1. Trower ex










 دست دادن! در إن
يكى از سربازهاى سياه رو يه خونه به جلو بردم و كغتم: (امعلوته كدوم طرفـى
دارى بازى مىكنى؟"

سربازهاى سِـاه نبايد حركت كنن." " "جا


"اما من مى خوام اين جورى بازى كنم.""




حركت دادمو يكى از سربازهاش رو زدم، سام كفت: ا(انه زياد.")










> دالتـبـ فتط درمورد بنير حرف میزدبم|"





نهارم يكى میشئد.
بعد از صرف صصحونه از سالن غذاخورى خارج شُدم و بهسمت سالز كـنـارى



اون واكنشّى به اوولـن من نشّون نداد. كفتم: (اهزاحم كه نِستم؟؟"


هن بهت آمبيب نمىزنمب!"


1.010












بـم واسهم اهميت نداره.
("بعنى ياد كرفتى نفهمى؟؟"
(امن نفهم نيستمم، الاما زنذكى بهـم ياد داد كه حططورى خودم رو به نفهمى بزنـم.
 فكرش رو بكنى هوشيارم، اونهايى كه خوابان يه روز از خواب بلند مىسن، ولى من خواب نيستم، هن فقط خودم رو به خواب زدم، حششــمهـام رو بسـتم و دارم تـو خيالاتم زندكى میكنمب بر خلاف واقعيت، مثل شنا كردن خـالف جهـت سـاحلو بهسمت بـىنهايـتا مسن از سـاحل میترسـم، از آدمهـاش میترسـمّ از دوسـت

دانشّهاش هم میترسمب، میترسمب...."
سام كمى به خودش هيتهيل، ترس وجودش رو فراكرفته بود و احساس نـامنى مىكرد، فهميلم كه بايد اين بحث رو تموم كنم، دستهاش رو كرفتمرو كفتم:


-1
".ingivanil

الانمىدونمب"
الاتنى هبج برنامه|ى واسه ادامه زندكيت ندارى؟؟"
"
"احركت جهارم| اخوب ببده، بينم ازدواج كردى؟؟"
"اجـا
"ابه همبن راحتى كي كفنى جلا سـدئى
11.
"着













"و اون فراموشت كـرد
|-V
ج








 سام درحالىىك در فكر فرو رفته بود جواب داد: "آره، سام هم میى آد، سام خيلى وقته كه مي خواد بره بر.") "(ابين سام، من مىدونم تو قْبلا فرار كردى.") (اسام فرار نكرده.ه")
"اتخت تو كنار تخنت من و رنيسه، پّ تو همب سابقهى فرار داششتى..." "(من فرار نككردم.")

 نـلارم!!
سام كوشنهاش رو گرفت و بلند فرياد كيّيل: (اسام فرار نكرده، سام جايعى نرفته.")

## 









"نتمدونم."








كفت: (ادديدى؟ ؟يثنومات.ت)
"جدى؟ عالى بود، حركت بنحم!""






 .






بنهيه وناراحت شه."
"





 كهد دارم كن میى آم."


النتر كــيد مه دارم كش مى آم...")



























111 10 une 4ije

a.









(امن نمى خوام از اينجا با برم."
" "
نفس عميقى كثشيل و كفت:
"اونظرف نردهها هيزى منتظر من نيسـت، اون بيرون جهنم هنه."













$$
\begin{aligned}
& \text { "اسباخبد جبه دبكه؟ }
\end{aligned}
$$



 ".








هم متوجه شُدي؟؟"
كڭتم: "اجیى رو رنسس؟")





IT | \ll
旌

隹 ثـ
".

 نرنَ

نلور اين استعلاد رو همىدونه.







رنسى كنت: (امريخى بدجور خراب كردى، تو جیى كتى؟؟")
 بلبرها روريرسيد....")

بربمرواندرمانى و ريز و درشتْمون رو واسه هم تعريف كنيم."
0.1) ؤ.


"إينهابي رو كي كنتى تا حالا نرنتم.

". الا
"إبارنكردنيهبا
"؟








 ده دوازدهساله دارن از سروكول هم بالا میرن و بعد يـ يـر مرد زد هـشّتم و كفتا: "تـو





هستن، كرفتى
رنْسِ كفت: ا(ابس افتاده بودى تو كندوى عسل. ")












> كارصندوف رو باز كردم بكين جه اتفاقى افتاد."
 مبكائيل كفت: (ادقيقاًا)"
عزيز كفت: "خيلى جالبه.")

ركتر بارسا كفت: ا(ادامه بده ميكانيل.







شد، توى يه حركت تنظيمشُده و حرفهاى.""









والسه يبها ران ترار داده بودن.











 بالاخره ميكانيل دستن را بابالا كرنت.
رنسّ كفت: ( الوه، آتاى اعتمادبهنغس.

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

N.









 " (جرا نمى خواست؟؟












 1. 1 .
 انداختِن إينجا.









سام دوباره سرش رو نكان داد.



 " امن بيرنم.")

عزيز هم كنت: ( (أثيركذار بودا")




"امىتونم دو كلمه خارج اذ بحث حرف بزّنم؟"









مى نه. نظرتون جيه؟"



بلند كنت: (هيجكس از اين جا بيرون نمىره. هيجكس!")





 بـ



















## $\wedge$








ديرونها كير كرده بودم، كارى از دستم ساخته نبود.




 كردو وفتى كه داشت از كنارم رد مىیشد كفت: ا(افكـر كـنم بابـد جنـد سـاعتى تـو











كردم

$$
\begin{aligned}
& \text { "اجربى سيكارت رو نمىيرى؟" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.4." }
\end{aligned}
$$


عادى و زندكى ایى كه اون بيرون در جريانه مفيد نيستـت.

الا

درى كنى وباهاشُ كنار بياى."

كفت: (اهن فقط دارم بـت اخططار مىدم.")
فرياد زدم: (ولى من ديوونه نيستم!!"


## 1Tr｜lineorig

隹


號道


 كا

 زود خودم رو جمعوججور كردم و بدون اينكه جيزى بحم فقط ازشُ دور شُمدم،

 جلونر رنيس و سام و ميكانيل رو ديلم كه مششتول غذا خوردن بودن و كنارشــون يـه


كه اين.جا باسـى بهتر مى شه."

درحالى
＊）
رنيس كفتا：｜＂از مرغ متشفرم．









زإيان نمامعيارا





سينـ مرغ تو ظرفم كذاهـت.





> كـرت الومده قانع باش."









بار دبكه، بكّ.







 هنتنتير رو قاجاق كنى بايد جیى كار كنى؟







 مقزنم!!"
كنتم: (اتو جیى ميكانيل؟")







 دوستهات رو رها كنى."
كتتم: (ابس كن رنبس، بالاخره يه روز بايد از اينجا با برى.")




مىكنم تا ديكه قيافشى نحست رو نينم.")

 مريخى ما رو مى خواد ببره تناتر، بودن يا نبودن مسنله اين استا واسه جـى آتا مى خواد بزنه به حاك!


 كاس هاى كونتى رواندرمانى رو تحمل كنى."
 الون بيرون مسنوليت داره، من نمى خوام مسنوليت دادشته بانشم.")



















("منصرف شدى؟")





بيجيدهــن، ر ون خبلى ساده، تنط درر از انتظاره.،
 خربى مینشا لبا







U








IT1)


تا














 رنيقّن كه حالا فرشتههاى نحات من شُده بودن، بلون اينكه به حضور من بـى بـبرن

 روششيدم كه از راه دور فرياد زد: ("جعفرآقا، جعفر آقا، وايسا!") رالنّلمزدرو ترهز.





## "


















iricuresis

 نم










 هیه سنكينها!
بعد به سقف ماشين ضربه زد و كفت: (" جعفرآقا، غذا زياد اومده؟")
(آره، مى بريم سويش كنـبم.")
("يه تيكه بردارم؟")
" "جیى
("(إمىم اكه زياده يه تِيكه بردارم؟")
("بردار مُرحبیم، نوشُ جونت.)"
 كتنم: الخب ديكه دخلم دراومله، همين رو كم داشتم كهي طرن موس مـرغ بكنه.



"اداريد مىريد آنيزخرن؟؟"
a. 0.0 آ")
|"منم مىبريد؟"
(1) آره بير بالا.






(مشُرحبـم بيا جلو بـشبن، سردهها!")

("برو برو، جام خوبه، بد قدمراه بيشتر نسـت.)")














 رجلمومرو بكيرن.






 بسمت خيابون بركتّتم تموم وجود

دبوار بارى شله بود و دكتر پارسا و دو تَا از پرستارها متشظر من وايساده بودن.

 اورل و روى شونهى من من زد و كفت:
 بسانل نه هيجيلدهست و نه ساده، فقط دور از انتظارها إنـا

غذا سرشن رو از بنجره بيرون آورد و كتن:








 از نغس كشـيدن لذت نبرده بودم.






















 تختتم جدا شُم.
فتط وقت دستشُويى رفتن و غذا خوردن بـود كـــه زنجيرهـا رو از ثاهـام بـاز

 ,




دستى به زنجير كششيل و كفت: "يّر، جیى كار كردى با خودت؟")

جطور فهميدى آوردنم اين.جا؟"

"پیليسيها كفتن، آرو؟"
("آره، اوضاعت اصلاُ تعريفى نداره.")

غيبت زد؟"
"ابايد مىرفتم، اگه میمونلم حتماً منم دستگير میكردن، اونوقت ديگه كسـى
نبود كه بی كير كار:ون باشه.")

بيرون، همه باهم دستبهيكى كردن كه من رو بندازن اين جا، دارن مــل يـه ديوونـه باهام برخورد مى كنن، دكتر ثارسا، رنيس تيمارستان، با ابى ساختتوباخت داره.") دستم رو فشّار داد و كفت: ا(انگـران نبـاش، واسـهت وكيـل كـرفتم، يـه وكيـل

میآرمت بيرون.")
























دوست نداشتم باهاش حرف بزنم.


15910








رنتى؟" كفت: "خب، حالا ديكه بايد بخوابم!"




 میدونى قطب كجاست؟" كفت: "خب، حالا ديكه بايل بيدارشُى!" (،

ههران بعد از اين كه داستان بدربزركش رو تعريف كرد، از تختم بلند شُد و كفت: ا(اتـو


 شُكست خوردن، آدمهايى كه توى تـاريكى مونــن، سـقوط كـردن و آزار ديــن، امـا





قلرت ميده1.01)
"اخخلى دوست دارم دوباره بنويسم اما اين قرصهاى لینتى نمى ذارن، كل ورز
رو خوابم، وحشتـاكث مهران."
مهران بوزخندى زد ولب تخت نشـست و كفت: الاخوابيلن اونجنـان هـم بـ
 بدربزركم داده بودن، هى كفتن وقتى جوان بوده خرس هاى زيـادى رو شــكار كـرده،







 فراموش كردن تُهايى مى خوابن|" كفتم: "شما تاحالا خرس تطبّى شـكار كـردى؟"


"راستى ثطب كجاى دنِباست؟" كفت: "خب، حالا ديگه بايِ بخوابى!" از اون روز به بعل من فكر میكردم كه خرس هاى فُطبى واسـه خـاطر تنهاييـه كــ



|E| | $\mid$ |رزبه معين
 هـ ارتباط برقرار كردن با خواننده داره.


وارد اتاق شد و كفت: "با كى داشتى صحبت مىكردى؟")
(ادوستم، اومده بود ملاقاتم.")
(هـى! "ا با بز حرف زدی!"



"(انمىدونم دارى درمورد جتى حرف میزنى!")

ا"حرف دهنت رو بفهم مريخى، درسته دوستْمى ولى نمـى ذارم هرجـى دلـت
مى خواد بهم بڭى."
(ادوست؟ دوستيت رو وقتى نقششهى فرارم رو كف دست دكتر ثارسـا كذاشُـتَى
بهم ثابت كردى."
(اهها آقا فكر كرده من رفتم لوشُ دادم، خـوب كوشُـات رو بـاز كـن مريخىى،

$$
\begin{aligned}
& \text { "ابس كى كفته؟؟" }
\end{aligned}
$$

"ابهت كفتم كه اين.جا مراقبتان، اما باور كن كه من جیزى نگفتم." "اتو میدونى كى من رو لو داد؟" "امىدونمب... ولى نمىتونم بیم." "ابايد بكى رنيس."
(انهن نه، از من نخحواه خودم رو تو دردسر بندازم.")






 بيهوداى بود، تفل زنجير نفط با كلبدى كه دست سريرستار بود باز مىشـد. مـدتى


 درى مى كردم و ازش استفاده مىكردم، ياد حرن مهران افتادم كه كفتا، نوشـتن تـو






آوردن و اون رو ادامه دادن.





 عهرأ
 مردونگّت رو مى مسونى، دخترها از مردهاى ترسو بدشون میآد.

 حرن میززنم."


 مینوشتْم.

"تول میدیی
" تولو شرن!



"اون از كجا فوهيد؟؟"

 "

سر كجل من برمىدارى؟ ديدى كار من نبو؟؟"


باهات صحبت كنم.
"


میكر.2.1
"خب؟؟"
|(اهمين ديكه."
"إينى مى خواي حركتى بزنى؟"











 نضاي كافى واسه بيادهروى بيدا نمى شـ و من مجبور بودم يه مسـير رو بارهـا وبارهـا



|EV| UR




تيهارستان. "
رنِسب كفـت: الديوونه شـلـى




رنيسى كُنت: (احتماً مى خواد دوباره فرار كنه. ")

رينيس كفتت: (اما حالمون خوبه.)"











 رنيس توى فكر فرو رفت و كفت: (اخبَ بانش، ولى اونى اون بايد داستان رو بلدونم.")

相 ,























".









 معاون وزير رو كرد به من و كفت: ا(اتو ثسر خوبى بهنظر مسىآى و من خيلمى رلم

نو نيمارستان احرا نشُه من نمىتونم كمكى بكنم." "
اين رو كفت و به راه افتاد، دنبالش رفتّبو كفتم:
(اصبر كنيد، يه لحظه صبر كنيد، بذاريل يه جيزى رو واسهتون تعريف كنم."
 علامت اينكه مى شُنوم تكون داد.



ميكانيل كفت: :آآثا روانكر كردى مارلون براندويى







حساب میبرد.


> حواستون رو جمع كنيل."






معاون وزير بآرامهن كغت: (ابذاريد حرفسّ رو بزنه.) ")

 كفتم: المىدونم از دم در تا اينجا كلى بيمار جلوتون رو كرفتن و بهتون كفتن كه ديورنه نيستن و استباهى آوردنشون اينجا، اما هن نمـى خـوام از ايـن حرفهـا













تاتر من هستن."

معاون وزير كفت: ( چحه كروه جذابى.")


> كمكمون كنه، سام هـم...."

سام حرفم رو قطع كرد و سرش رو مدام تكان داد و كفت: "امـن سـام نـيستم،


بادستاجیگى كفتّم: (ابلa، بيرُن هم میتونه موسيقى متن كار رو بزنه.)" معاون وزير كه متوحه دستاجكىى من شده بود، بازوم رو كرفت وكتن: ا(آروم


آساسشُاه خارج شـم.")

معاون وزير رو كرد به دكتر بارسا و كفت: اآنو اين جنـ روز باهاشُون همكارى

罍




















 .


## 11

نهرينهاى تناتر رو شروع كرديم و همونطور كه معاون وزير به دكتر بارسا دستور










 بودم، تبديل كردن سه تا ديوونه به بازيگ, اما نبايد فراموش كرد كـي كه هنف اصلى من



بارى كی عكى انداختم كلى مو داشتسم!"

"لـخند بزنبد.

همه بلند تيتهـة زدن.











 بسراى جوون بود. صاحب رستوران مرد بانصافى بـود، از اون سـبيلوهاى باحال،

رنيس كفت: (امن رو مىكّا")

 هركارى بخواد واسهش مى كنم." كفتم: "بين رنيس، خيلى خوبهها، ولى فكر نكـنم ها بده!" رتـيس كفـت: "هـروز بـا دوسـتهـاش مـى آد اينجـا، میدونـى كـهـن
 دخترها رو روى ميزشُون میذاشتّم، شنـيدم كه درمورد اين حرف مىزدن كـه سـبيل جه حیز مزخرفيه، من هـم رو كردم به دختر موبوره و گفتم: "غذاى سُما با طراحى



范


 سرك










ميكانِل كفت: البين مريخىى حالا كه اينطوره من نيسْسَم، من نقسُ باباى اين
بارو رو بازى ندیىتم.
رنيس كفتا: (اعين بیهها، تاحالا با خودت فكر كردى جرا اينزقّر بیشعورى؟")
كُتم: الأشمادو نانمىتونيد بـ بار هم شده باهم كل نـدازيد؟"
رنسس كفت: (انمىىشه ديكه، بايد هارتویورت كنه.")
شمام كفت: (ابس كنيد، بس كنيل.)



 ربه كلناز بعنى هـون دختر موبوره برسم."

كفتّم: (اعجله نكن رنيس." رنيس كفت: (اناسالمتى من نقشْ اول داستانم."

مى

 بركردونه. يعنى با پول مى خواد كارى كنه كه بي خيال دختره بشُه."
 دارى بكنهـهـ ...




 هن داستان كلى نمايشُنامه رو نوشُته بودم اما بهغير از جند تا ديـالوى كليلى بِيهى

 بريزن و جورى كه دلشّون مى خواد اونها رو فرياد بزنن.



"....




 نرانسوى كردبم!
 معرون ادوارد مونج ‘ُرو تو دسـت دختـر موبـوره ديـل، بـه سـرش زد كـه ديوارهاى









 "Est-ce que tu suis un régime? :بالات به نرانسوى نوسنتن

[^4]





\[

$$
\begin{aligned}
& \text { رنيس كفت: (اججى؟") }
\end{aligned}
$$
\]




كنتم: ا(تقصير من نيست رنيس، من نمى خواستم اينجور بشُه.












 .

















 رنبـ كنت: الخداوكبلى خبلى سختشه.)




171/|وزبه المعين
 رو جلى نمىكرفت."


با دلسوزى هرسيد: "هه مشنكلى؟"

 كفت: ("يعنى مى خواى كه من تو تناترت بازى كنم؟"

 كى و كجا بايد بيام، اصلأ داستان تشاتر جيه؟" (ابهِ

تمرين كنيـم، تِيمارستان جنوب شهر رو بلدى؟"
كفتَ: (انه، ولى بِداش مىكنم.")


كفتم: (انه، بهت حسوديم شُ جون بيسـتسـالگى خـلـى خوبـه بايـل ازش لذت برى، بإيا هيزهاى زيادى رو تحربـه كنـى، كتابهـاى خـوبى بخـونى، بـ


همهآیيز رو كشف كنى...."
كفت: "اولى بيست الـسالكي واسه من ثر از درده.")

$$
\begin{aligned}
& \text { بيستوهفت هشتتسالaست....") } \\
& \text { كفت: ("ولى من بيست سالمal!) } \\
& \text { كفتم: (اراست میىیى؟ جهه خوب.") }
\end{aligned}
$$

隹













بهحصض خوردن زنی اول تلفن رو برداشـت و كفـت: (ابفر مايِد.)"






كتن: النيبارستاز.



## Mrames*



 روز










" از
كفت: "زخمههاى عميت!!"

بازى كنـيم؟؟
كفت: "هِه بازىی؟؟"


 كنى' جیون اونجا تو رو هیدا مىكنه!")






اون ترم از لجش همهمون رو مردود كردا








 آلبالو؟ نقش مادام رانوسكى؟" كفتم: "نها نتقش آنيا، دختر مادام رانوسـكى. " كفـت: "لى من مادام رانوسكى رو خهلى دوست دارم!" كفتم: "باششه، مادام رانوسـكى، تـو

> نثط بيا."

 بالتو ساعتها بهش خيره مى موندم و در آخر تمرين تناتر، كفتوكو هاى دلهـنـيرى

-
1701 Nundis












وكسى ديگه ازش خبرى بيذا نكرد."٪

بشّم خودم بـا يِش میذارم؟")

كفت: (آآره، شبشهاى زيادى در تنهايى كنشت، و من بارها بـا الون آهنـى بـ





در كار نيست.")

خواستم حرفش رو تأييد كنم كه ناكهان متوجه سايهى مشُرحبم و اون جـوب





















 شكارجى بهنام اوريوز عاشنت يكى از هفت خواهر هىشه و اونها رو دنبال هىكنه،

Ir

 برون رو نگاه میكرد، كفت: (ابهترى؟")

كفت: (ابهنظر میرسه كتّرلت رو از دست دادى، دماغ اون بيرمـرد بيجـارهرو
شكوندى."
 سهت من برگّشت و كفت: (اخخلى,وقته كه اون تلفنها خرابه.") كفتم: (ا|مكان نداره، شايد واسه ملتى خـراب بـودن، امـا مـن خـودم ديسُـب دالشتم با يكى حرف میزدم." كفت: "(با كى حرف میزیى؟") كفتم: ا(السهس رو نمىدونم، يه دوختر كه قراره همين جمعه بياد اينجـا وتـوى تناترمون بازى كنه، مىتونيل بيـيدشُ ." كفت: "(تو ديلديشّ ؟")




















1751 unctuj
s,

















.








كتْتم: ادو بار. 1 "

 نابت كیى






 مىينبد.








## ir









(زز⿰ندكيت لذت ببرى. اين رو كفت و اتاق رو ترى كرد.)؛






## MrINON <br> وت大巾 <br> 4, th er با دودلى تर. 






 بهدست بيارى بايل جنا روزى صبر كنى." كفتم: (ابعل میرم خونه؟")


تا به دسشت برسونم."

از جيبش يه عكس بيرون آورد و تشتونم داد، همون عكـى بـود كـ با بجهعا

واقعيت، خيلى نگرانت بودن. میشناسىشون؟"
 كفت: (ا(اونى كه روى ويلجر نشُسته بود ايز عكس روبـم داد.")

















> خواب بريلدم

/






بقيهش رو دكترت بهت مى5.4"




".





 بخوانم، راه رفتن ياد بكيرم و بدوم."


بشُكتم و از ملرسه فرار كنم."
كلناز يواشكى كفت: (اين واسه اينجا نيست!!"





بميرم."
بيمارها رنيس رو تشُويق كردن و هوار كششـن.
رنيس كفت: (ادوسمب دارى؟")
















"ى خوابِ نُكفتزدهت كنـم."




كثيله بودمر ساخته شُده بود.



svy | Nuteris
 بام، برو عنب.



 كفت: (واسط جیى رفتى اون بالا؟يا








 من واسه حیهـ؟
 بنداز بايين."
 كنه كه جهرا لكنت دارى.") سام كفت: (اقول ممىدى؟") دكتر پارسا كفت: (اقول مردونه.)"

















 تلاشت





































 I病












سوخته بود، بششدت سرفه مىكردم و ديكه جونى تو بدنم ندايشّم.





 مى آرنش بيرون.

## 




 ....

















## 

 رنيس هنوز دانشت خودش "بنرستم.






 "

رونی


هیسوخت تود بيمارها,












كـنى




















 دي






بـناطر كل ووى تو محاَرمش."




باهاش حرف بزنم."


بسرى بلون اينكه جيزى بعويل، به آنها خحيره شلده بود.


به چپ و راست چر خاند.


عرفان باز بلون ايزكه واكنشیى به حركات خانب بحبى نشان دهد به آزها خيره


號










 آرمان كیا





 بروندهى آرمان هي خواستز بار مسنوليت رو از روى دوش خودشون بردارن.")

















بزرى شدم فهميدم خيلى از رفتهاه اديكه برنمى كردن.

فكر میكنى؟"
شهاب از جاش بلند شُد، صداش رو مردونهتر كرد و كفن: (راحتمـالاً هــون










> مى كـ يـ مرد با بـ كلاه بود."


محبى كفت: ا(مى كـ به بير مرد بود اما نسىشناختمش.")




















رانددكى كنم؟"

ميىى شوبن رو بيداكن، جلدش قرمزه."












> اميلوارى دوباره آرمان رو بينى.")
 دنبالش بگردم و باز به جايى نرسم. نگار، تو بارسال با من قهر بودى و تمیىدنى كی

1. NOCTURNE NO 20. IN C-SHARP MINOR





 فز
"ا







> عديفى كينب و كنت: ا(بريم خونه يش جيزى باهم مى خوريم.")



 110.0 .5


Mriuncies




(شال>م خاله، خوبى ؟ مامانت هسـ؟؟"





((سلام، من مارال هستمم، همسايهى جليدتون.")

 مى خواست تمام شخصيت مارال را از روى ظاهرش تشخيصص دها. مارال كفت: ا(مثل ايزكه بدموقع مزاحمتون شُدم."
 بفر ماييد داخل."
مارال كفت: (اممنونم. اوملده بودم سالامى عرض كتم و ازتون برسـم نوى ابـن چند روز احباناً فرد مشثكوكى رو نديليد كه بر طبعهى بالا؟" زن بالافاصله كفت: "احططور مكه؟ نككنه دزد اومله؟؟"
مارال كفت: ا(انه دزد نيومله، فقط يه سرى نامه ونون و سُسر و اينجــور جيزهـا
.
زن با فوضولى كفت: " هیه نامسهايیى")






















 ，


نورش بدر بـين كنا







 بجنگیم، خودم رو كجا گم كردم؟؟＂




 را برايش ستخت كرده بود．مارال بعل از كذشُت حندين ماه هنوز نمىیتوانتـت خـود
 حاصل خيزى است كه وقتى مى آيند و بذر مهر و عالقَهرادر آن مىكارنـد، آن بهـ




ز我
 اشه




 بَ

范 5

يــث از اين وتنتونرو نكيرم."
"احی انسى آيلـ داخل ؟"

＂
II． 11




少

.



 H1 الی




a.ay*

و1 و

گض


 نسبتى با آرمان داريد؟")






 باشه.

نابلديل شُدن."
مارال كفت: " (هجى؟"









نهاب كفت: nدنبال كى مى كردى؟"



 باسن


ازنّ میبرسيدبم طثره مىرفت و يه جيز ديكه جواب مىداد. ")












ازشُون نمىكيرن."





 بينی؟
دكتر بايگان كفت: "ابله، تو راهروى بغلِه، با من بيايل.")
 اتاق قدم زد و با نگاه تيزبينانهاش آنجا را بررسى كرد، داخل اتات تخت آى زيادى


 حياط آسايشُاه و بيمارانى كه زير بارش برف قدم میزدند نگاه كرد. دكتر بايكان به او تزديك شلد و كفت: (ابه اون بيمارها نگاه كن. فكر مىكنى زنلاكى شُون داره خهلى

 مىكيلد خوابهاتون واقعى بودن. حاللا فرض كنيل اين حالت هميشُه بايلار باششه و

شُما بايد با خيال هاتون زندگى كنيد."


يِيارهاى ها ...
















> بّو.حود بياره.")







شهاب كغت: انهاله


هزار سال بير شـدم. بايد هر جور شـده هيداش كـمـم"،



اونجا رو بين!!"


$$
\begin{aligned}
& \text { مارال كفت: ارنيسـa! (!) }
\end{aligned}
$$




اهميتى نداد.
مارال كفت: " اخوبى رنيس؟")


 شُهاب دستش را روى شانهى مرد گذاشت كفنت: "ابين بلرجان.")







## بخ Hin







شهاب كفت:




مارال درحالى كه به خود مى لرزيد كفت: : (ادوارد هشتم رو مىشناسىى؟"
"شاب







هارال ونها

























 رید

















## $\Gamma+1 \times(4)=2$


برجـت











 به خودش جرأت داد و آرام در را باز كرد. خانه تاريكى بوح ووسانل كيى در آن ديل.
 مورمور شُد. بهسمت اولين كليل برق رفت تا جراغى را روشّن كنـد الما كويا بـرن




 آمله بود و دلش مى جوشّهل. خود را به انتهاى راهرو رساند و در آنجا مبز كوجـى

".

 . 2,










"نبّس كفن، بـه مرگ بـمونع.



سوالدهاى بیىشمار ذهنـنْ بود.






- دintin

誐

إين:جانبــتؤ"


潼

ul,

ابين.جا جیى كار می كنى ؟!

دبدن بهتر ين دوستـت خوشـحال بشّى."

جربان جيب نكار؟

"، كى كرد كه تو باهوشى.







 ابي








 رو دنز كنه. 1 ا


 نعار حرن او را تطع كرد و كفت: آآرمان خودكشی كرد، بشخاطر تو، بنخاطر عشی تو."



 هم فكرش رو نمىيكنن."


隹 (ز)


 با

 Nا





 بارال بابنضض كن: الجا




































كرنىى، من ديكه بـ لحظه هم اينجانمىمونم."


نبابد داستان رو نبمهكاره رها كنى."

هارال كفت: (ااون جيه تو دستت روانى ؟؟ زده به سرت؟")
نكار كفت: (اخففه شو، بشين تا شـليكى نكردم.")










نوبت شُلبك من رسِدهد.")



 رارال درحانى

rivicuren ens
*
"f:-

 *. مارال كفت: מكى كفت



> تيمارستان، مى كفتن ديوونه شدى، همهى بولهام رو بالا كـشبلن.،





 بشناسى."

بیر مرد كفت: (افكر میىردم اين.جا خونهى سيمينه، اسْتباهى اوملم. سرش را بركرداند و از ثلهها پايين رفت. مارال دنبالش دويد و كفت: اروايسـا،

 سام رو میدونى."








عزيزم.... تو هـم مواظب خردت بان.."











جسـب بسـت , آن رادر انتهاى كارتن ترار داد داد.





(اسيمين!")

مارال با ديدن بِر هرد تعجب كرد و كفت: التموم اين مذت شُما بوديد كه اينها









پايان


[^0]:    1. Swan lake
[^1]:    1. Methadone
[^2]:    1. Marilyn Monroe
[^3]:    1. Gestapo

    Colonel Von Hofacker

[^4]:    ${ }^{1}$. Edward Munch

