## كو شهاى ازخاطرات

cliwls dis



# كوشهاى از خاطرات 

 9جند داستان
از

جليل محمد تليز اده<br>(ملانمرالدين)

م ترجمه از ع عرزانه

#  <br> rary : جاب دوم 



انعشارات فوزانه


| $\Delta$ | يسض گختار |
| :---: | :---: |
| 1 |  |
| $\Delta 9$ | صندوق بست |
| Yo | اوصتا زينال |
| $\boldsymbol{\mu}$ | Tزادى در إيران |
| III | قربانعلى بيك |
| IYA | ملانفلعلى |
| Ipp | بالش دوم |
| 108 | هست بيرى صسطلاقت |

اديب وانديشمندنامورجليل محمدقليزاده ، كه دوجهانمطبوعات بأ نام هرمفهوم
 فر هنكوانديشهيشرو درآذربا يجانواز وازبنيان كران اران مكتب ركاليسم انتقادى وشيوه طنز بديع درتاريخ

ادب وهنر وروزنامه نگارى اين سامان است.

الست كـه شهرتش در دوران حيات از مــرز انهاى زادكاهش فراتر اترفته ودرسرتاسر كشورهاى اسای اسلامى وحتى اروپا
ارتباط وبيوند عميق اذيب بزركك بازندكى و رنجها ومحروميتها وعلل وعوامل عقبمانماندكى اونى ملل شرق وبخصوص مردم ايران ونقش ارجمندى
 اوازه „مالانصر الدينه در تحول انديشه اجتمأمى و سياسى دوران مشروطيت اليفاكرده است، مقام
 مطبوعاتى ايران براى اديب تدارك ديلده استـ
 ارس ودرشهر نخجحوانديده بهجهانجشوده، بهحكم علالقق تاريخى ومعنوى ايرانرا ميهن خود وملت ايران را ملت خود ميشناسل وما وانتد هرانديشمند وصاحب قلم انساندوست، با تمام روح و وجود و و وان استعداد خود حياتخويش را باسرفرازىومناعت و هاكى و هايمردى وقف بيدار ساختن پ خفتكان

خوابغفلتء وپآواركان وادى جهالته وسعادت و بهروزى ستمديدكان و واماندكان ميكنداند
نويسنده نامور، در مدت وت قريب به نيه قرن
فعاليتادبى،فر هنكي،هنرى، اجتماعمى ومطبوهاتى دري
مشاغل ووظايفrو ناكونىرا تمهدكرده، نخستبه
 براى اينكه بتواند وظايف ملى وانسانى نحو اكمل و درهقياس وسيعتر بهانجامام رساند، قلم بهدست ترفتهوبهحرفهاصلى وخويش،يعنىنويسندكى روى آورده است.
جليل محمل قليزاد، قلم شيواى خودرا در
رشتههانى مختلف نويسندكى آلى ازموده و در تمـامـام آنها نيز موفق بوده استـ. او در هنر وادب زمان خود بعنوان يك درامنويس هنرمند، يك دان داستان
نويس ماهر و يك روزنامهنكار و طنز پروداز خوش ذوق وتوانا جلوه ميكند. منقدين ارووايانى ركاليسم انتقادىوبخصوص طنزا اورا كه هموارهباز هر خند جانگزا توام است باآثار و نوشتههایى رناليستى و طنز آميز برجسته جهان مقايسه ميكنتد.
جليل هحمد قليزاده در ابـسداع هنرى خود
درراهى قدمبرميداردكه قبل ازوى متفكردانشمند


وداستا نهاى »داناباش كندان


* قربانعلى بيك ه و غيره آثارى است كه در آنها وفادارى عميق نويسنده بزر وك به سنن و مواريث مترقى ورثاليستى ادبيات پيش ازخْود نماياناست.

\$ملانصرالدين، يكى ديكرازدرخشانترين جنبهاها

محمدقليز اده درجهاهاد عليه جهلووبيداد ودر كورويج
افكار وآمال جديد است. نويسندهمبارزودموكرات دراين مجموعه هفتكى با توحيد مساعى وهمكارى





## هندس / ه

كه انتشارآن مصادق باسالهاى آغازوكسترشجنبش
 بيكردهانى


 را براى خود حفظكرده است.
براى بهتر شناختن اديب بزركت و آشناكى
 سزاوارخواهلد بود قبل ازنقل ترجمه رجندواستان، قسمتهاكى ازخاطر ات اورا كه درضمنحاوى جالب وTموزنده بسيار است، بياوريه.

ورقى جنداز دفتر „خاطزات، زويسغهه
.... مسافرت من از زاد گاهم نخجو ان به تفليس يك امر اتفاقى بود. درماه دسامبر سالبץ19 زنم بهشدت بيمارشد. بطوريكه هزشكان انتقال او را بهتفليس تجويز كردند. زمستان سختى بود. برف سنگينى بهارتفاع بيش ازيكمتر كوچهها را طورى يوشانده بود كه رفت و امـا غيرممكن بود. عليرغم يك چنين فصل نامساعد، ما نا گَزيربوديم بيمار را بهتغليس برسانبم. منظور من از عبارت مجبور بوديم اينست كـر كه من تنها نبودم وبرادر زنم محمد قلىبيك نيز بـــا من بود بيكزادههاى نخجو ان وبرادر زن بيمار من بود و خــور اهرش را را بسيار دوست داشت. بهمينجهت هم مايل گشته بود كه بهمراه خور اهو اهرش به تفليسبيايد. يعنى درحقيقت بايد گفت اوبود كه بيمار را بهتفليسميبرد.
 امكاناتش از هرلحاظ بيشتر ازمن بود ومخار ج راه و هزينه معالجه را نيز او بعهده گرفته بود. در روزهاى آخر دسامبر، بيماررا برداشتيم وباخط Tاهن ايروان كه بهتاز گى احداث شده بود، عازم تفليس شديم. حال زنم وخيم بود و من اميد بسيار كمى به بهبودى او داشتّم.

برادر زنم نيزبيشازحد اندو هگين بنظرميرسيد ويادم هست از ايروان تا شهرى كه Tلكساندرويول ناميده ميشود، حتى يك كلمه حـرف نزد. بيمار نيز سرجاى خود دراز كشيده بود، نهحرف ميزد ونه حيزىبراى

خوردن ونوشيدن ميخو است.
طرفهاىصبح بود كه از T Tلكساندرويول بسوى تفليسراه افتاديم. بر ادر زنم كمى سرحال بود وعلتُ اينبود كه خو انر اهرش كم كم كمداشت حرف ميزد. بنظرميآمد كه حال مريض بهردليل روبهبهبود است. طى راه، محمدقلىبيك كمى از اينورـآنور صحبت كرد و بعد از حال و احوال من جويا شد و پرسيدكه اثر و نوشته جديدى همراه
 دستنويس داستان ( هندرت بسته راكه يكماه قبلنوشته بودم درجيب بغل خود داشتم. كغتم- هيزىندارم بناطراينكه من نويسندههائير ا كه نوشتههاى خود را ازروى هوس بهاين و آن نشان ميدهند، نهتنها دوست نميدارم
 هيج تكليفى دشوارتر ازاين نيست كها آدم نو شته خود را بردارد وباين
 نمى تو انند بياد داشته باشند كه من بطور عادى نوشته خود را به كسى ارائه دهم ويا براى كسى بخو انمر



 تلخى همراهانم بيشازبيش ميافزود.


ورقى جند از دفتى خاطرات نويسنده / |

را ازجيب بغل خود در آوردم وبطرف او گرفتم. او نيز ماننل كسى كه ميان خو اب وبيدارى بـاشل، جشمش را گَشود، بیى اختيار دستش را دراز كرد ودفترچهه را گرفت وبعل بی خیال، آهسته Tنــرا ورت زد و ميخوا ست بـخو اند كه دومرتبه ترن داخل تونل شد. خلاصه، يكك وتت متو جه شدم كه محمد على بيك تيش خـكـو ميخنند. او سر گرم خواندن داستان (( صندوت بست )؛ بود و من دريافتم كه برادر زنم از آن خوشش آمده است. اوكــه هنوز اثر خنده را بر لبها داشت، رو بمن كرد و كَفت:
 و بعد از اداى اين جمله، همحّنان بحخواندن داستان وبـخنديدن ادامه داد بطوريكه هروقت قطار وارد تــونل ميشد و تاريكى مانـع از ارامه مطالعه ميگشت، نار احت ميشد. نوول (( هندوتّبست )" مسلماً بخودى خود هر گز اثر بر جستهایى نيست كــه شايسته اينهمه طول وتفصيل باشد، ولى من ايــن مطلب را بلانجهت اينجا نقل كردمكـهـ اين داستان در زند گیى ادبى مــن نقُ مهمى بازى كرده است. زيرا چه بسا همين داستان باعث شد كه من بعد از اين مسافرت كه بقصد بردن زن بيمارم به نفلمس انجـام ميگرفت، تنوانستم دوباره به ايروان بر گرذم ودر تفليس ماند گار شدم وبعد هم براى هميشُه تفليسى شدم. بعل از يك روز راهيمائى، فرداى آن روز وارد تفليس شديم و در مهمانتانه مشهود قفقاز كه مشرن بهيدان شهر بــود منزل گرفتيم همانروز نيزبيهاررا بهبيمارستان ميتخائيلووسكى بردبم وهمانجا بسترى
كرديم•

آنگًاه دوتايُى6 يعنى من و برادر زنم ازبيمارستان بيرونTمديم وبه فكر ناهار افتاديم وراه معروفترين سالن غذاختى هـي تفليس را يیبٌ
ri / ج /

گرفتيم. Tنجا درميان انبوه مردم، به محمدا قا شاه تختى برخورديم كه مشغول صرف غذا بود. او بديدن ما ازجا برخاست وبعد ازخوش و بش ما را هيش خود برد وبراى ما نيز غذا سفارش داد. مشغولصرف

 آورده وبه محمد آفا داد. لازم است دومرتبه تــأكيد كنم كه ايــن نو عكارها ما با مذاق من
 مىفهمند. نه حاضر ميشوم نوشته خودرا بهكسى بخل بخو انم ونهبخصوص به دست بدست گَشتن نوشتهام درمجالس رضا رضا ميدهم. امــا در برابر تمـايل و خواست برادر زنم هيحوقت نمىتو انستم معترض بــاشم • بخصوص در ايـن روز ها كه بيحاره از جهت خــو اهرش فوقالعاده

ناراحت بود.
محمد آفا ضمن مطالعه (پ هندوق يست )" با جنان شدتى خحنده را سر داد كه همه كسانى را كه درسالن مشغول صرف غذا بودند متوجه
 ميكردند وخوب به ياد دارم كه هرقدر خنده محمد آقا شدت مىییِيافت،

 (منظور فهرمان داستان صندوت يست است ـ ف) خندهشان ميگرفت. اما خحدا گواه است كه حال من ابدأ تعريفى نداشت كتابجه را تاTاخر خحو اند. ما نيز ناهاررا تمام كرديم وهمگا
 ايروان برنگردم ودر صورتيكه در تفليس ماند گار شدم، داستاننويسى


Ir / ورقى جند از دفتى خاطرات نويسنده

هرحند من نظر صريحى ندادم وعلت آنهم اين بود كه بيمارى زنم آنحنان مسرا بخود مشغول داشته بود كه نه از آ ينده ونه از گَذ خبرداشتم. نه درانديشه اقامت در ايروان بودم ونهميخو استم درتغليس
 از سالن غذاخحورى بيرون آمديم ، يكو قت متو جه شدم كه در درشكه
 كرد تا به ايستگاه برود واز آنجا شب عازم ايروان شود. مححد آفا نيز
 كه با اداره ه شرى (وس ") در يكجا بود، منتقل كرد . اسم اين كــو اريه
 نهادهاند.

 رود ارس قراردارد. چنانشهرت يافته كه صاحبمنصبان وريان وروشنفكر ان
 عبداله نيز كه درميان تمام مسلمانان قفقاز روخه خحو ان طراز اول بود،
 بسيار معروف معاصر است. من محمدآقا را در دوران جوانى يكبار در نخجوان ديدهبودم
 آمده بود. من Tنموقـع داستان (امحمدحسن عموه) دا نوشته بودم كــهـ

 حتىمايلم اين نكته را يادTور شومكه صفحه اول اين داستان باحروف روسى نوشته شده بود . Tنو قتها مستشرت وميسيونر معروف ((رادلف)

از اهـالى قازان، براى تر كان آذربايجان الفباى جــديدى را بيشنهاد










 در باكو به كميسر معارن ارائه دادم تا به جابٍ آن آن اقدام نمايند. ولى از جريان آن بى خبر ماندم .... منظور من ازآوردن اين مطلب آنستكه ميخو استم يادآور شدر


 ترك را آرزو ميكردندند
 اكنون (منظورزمانى است كه نويسنده خاطرات خرد خور


 گرفتن السنهُشر فى، زبانهاى اروبائى را آمو خت وسا والهاى متمادى نيز

ورقى جند از دفتى خاطىات نويسنده /

در ارويــا بسر برد • بطوريكه شنيدهام سر گَــرمى و اشتغال دائمى او نويسند گی بوده است.
او تا زمانيكه در اروها بود6 درمطبوعات آنجــا وبعدها نيز در مطبوعات روسيه فعاليت ميكرد . بعلها تصميم بانتشار روزنامه به زبان تركى گیـرفت وبعد از تلاش ممتد وتحمل زسحمات زياد موفق گــرديد
(ا(شّرت (وس)" را منتشر كند.
بسديهى است Tن و قتها، يعنى در دوران يمن الملكى حكومت استبدادى روسيه بجز خود روسها ، ملل كو چك ديگر مـانند ترك ها

ابداً مورد اعتنا وتو جه نبودند.
مو افقت بــا انتشار روزنامه مستقلى بزبان تر كیى را هر گَـز از حكومتَترو گراد نميشد انتظارداشت. بخصوص كه روسهاهيچوقت راضى بهاعتلاى فرهنگی مسلمانان قفقاز كه با اير ان وعثمانى همسر حد بسودند، نميشدند. بسا تمام اينها محمد آقا اجــازه انتشار روزنامـهـ را بدست آورد. ولى چطورى بدست آورد ؟ این بـرای من نا مكشوف است. ولــى در عين حال بعنو ان فرزند زاد گاه محمد آتا اين نكته بر منمكشو است كه آن وقتها وقتى اديب به فكر انتشار روزنامه|فتاد، شنيدِم كه سهم موروئى خحـود از ملك يلـوى را به هيجله هزار منات فروخته و وجه آنرا صرف انتشار روزنامه در تفليس كرده است. من وقتىدرتفليس بهاداره روزنامه محمدآقا راهيافتم، بهصحت اين مطلب كــه در نخجو ان شايـع بود هى بردم ومتو جه شلم كـــه اديب اين هيجله هزار منات را براى خريد مطبعه اختصهاصى براى دوزنامه كنار گذاشته است. البته بعد از مدتى مطبعه خريدارى وTمـــاده شد و
 ب4 بعل درچایخانه اختصهاصى به چاتٍ مير سيل. در اولين دوزهاى ورود من بهاداره روزنامه ((شرت >وسى) (او ائل

 ورود من بهاداره روزنامه همكاران قلمى او عمرانـا آقا غايباف بودند. صمدآقا غايباف ازفارغالتحصيلان دارا الفنون
 باكو رادارد. من بعد از ورود باداره، بهكار نوشتن مقالات وفيلتونها

در روزنامه مشغول شدم. درمورد مسلكروززنامه ((شّرق روس)، بايد بهاين نكته توجه داشت
 خود را آزادانه درمبارزه عليه حكومت وقت بكار اندازد و يــا احياناً
 است كه تحصيل اجازه براى انتشار يك جنين روزنامه آزادى طار طلب به
 او بجز تشويق وترغيب جماعت مسلمان بهمعارف ومدنيت جيزديگرى نمىتوانست باشد. حتى صحبت در بــاره موهومات






جرأت نوشتن حرف (اس)، را هم نداشتيم.





IV / ورقى جند از دفتر خاطرات نويسند
وتتها درشعبه ترك اداره سانسور ازتر كها كسى نبود. آنجا فقط دونفر بودند : يك ارمنى بنام كيشميشاف ور يك ارئ ارمنى ديگر بنام قاراخانف

 خبرشوند وانگاه اجازه جابِ صادر كنند وهمه اين كارهـا روها كلى وفت



 ماشين ميرفت.

 محمد آقا دارنده روزنامه با ار كان خــود به بـا سياست شرقى حكومت خدمت ميكرده است. من تمام اين ادعاها را را اراجيف خالى الى از ازحقيقت




 آن دوره روزنامه نتو انستيم شاهد باشيم كــهـ روز روزنامه ، روسيه را تقويت ميكند و اينكه بعضاً در آن ازجانشين ففقاز با عبارت


 من و دوستم فائقنعمانزاده براى اولينبار دراداره روزنامه لا شُرت (لى"،

1A / جند داستان

 جنبه اول ان اين بود كه، اديبگرامی امى ما محمد آقا، با جلب

باداره روزناهه خود، مرا وارد عالم مطبوعات ساخت انت
 برخوردم كه با بودن او و با همكارى او مجموعه ((ملانصر الدين) را

تأسيس كردم.

 آن نام من نهتنها در ميان مسلمانان قفقاز، بلكه در ميان تمام اقو اقو ام ترام ترك شرق نزديك مشهور شد.
روزنامه (الرقى دوس )" از لحاظ اينكه تــا آنزمان تنها روزنامه در
قفقاز بود، احترام وشهرت شايسته خود داشت.
بعدازشرو ع جنگَ روس وزا
اما سرانجام درحالى كه سالم و سريا بود، با اجل طبيعى وفات كرد و و خود اين موضوع به قدرى جالب است كه نوشتن جند كلمهاى را در اينباب لازم مىبينم. اگگرمن از گَروه كسانىبودم كه در دنيا به(رحكمته اعتقاد داشتم،
 داشته است.
بديهى است، تعطيل روزنامه ممكناست بعلت ضعف بنيه مالى، يا به دستور دولت و يا در موارد نادرى به جهت فوت مــدير روزنامه رخ دهد.
در صوردتيكه در تعطيل ((شرت (وسى) هيحيك از اين سه عامل در

ورقى جند از دفتى خاطرات نويسنده / 19
تعطيلداتمى روزنامه بهاينشكل يس آمد:
 مسلمانان شرق ففقازبود. ايننيزمحرزاست كه روزنامه درتفليس تأسيس شده بود ودرهمانجا نيزمنتشر مى شد. آنزمانها دريافت اجازه براى روزنامه به زبان تر كى بهرصورت

كار بس مشكلى بود.
اكنون اين گمان درميان استكه Tان وقتها احمدبيك آغايف و
 تحصبل كنند و يا با در نظر گــرفتن سياست بنربورك نـخو استند جنين اجازهاى را بگيرند. به هردليل، آنها وقتى از دريافت اجازه انتشار روزنامه به زبان

 راه جويند و روزنامه را به با كا كو منتقل كنند.



 حصول اين موافقت مجبور شد به بتربورك برود و نظر موافق اننجا را جلب كند. درزانويه سال هها9، درحالى كــهـه از هرطرف برای آبونمان

 بعد ازبستهبندى نيز، اشياء درهمان جاى جاولى هِحكتهى كه دربالا بآن اشاره كردم اين بودكــه نه روزناهـ
 سرانجام وجوه آبو نمان صدها نغر مشترك بـر بها شد و T گهى داده شد كه روزنامه (اشُرت (لسى) "موقتاً تعطيل شده است. همين تعطيل موقت بود كه سرانجام هميشگگى شدر ور
 بياد دارم تصميم داشت از تفليس به باكو برودر.
 كاملى بود، عاطل ماند و كار گرانانآن بيكار شدار مارند.
 بايد درنظر داشت كه ياران قلمى فعال محمد آفا، عمرفاثق ومن



 ازطرف ديگر، ماقصد داشتيم كه حتى الامكان مطبعه را درد درد

خود نگاهداريم و در آينده از ان استفاده كنيم.



 است. دوست جديد ما، يرداخت مقدارى يول بهمحمدآقا را به گردن

 قرارداد توافق كــرديم كه مطبعه در اختيار مــا باشد بشرط اينكه مبلغ

PI / ودقى جند از دفتى خاطرات نويــند

 كوخه („بكوفسكى) بهيك محل ديگرى انتقال داديم و تحت نام مطبعه ((غيرت) بطور رسمى بكار انداختيم. و اما اداره كردن مطبعها Tنوتْها كار كار آسانى نبود.



ميشديم و اين زيان زيادى متوجه ما ميساخت Tآخرسر، مجبور شديم مطبعه را از كوجه (ريكوفسكىيه، به كوجه
„(گراسنيوديسكى) كه درهمان نزديكىها بود نقلممكان دهيم.
محل جديد ساختمان دوطبقه جادارى بود.
در اتاقهاى وسِيع طبعه بائين مطبعه را جا داديم و در در طبعه بالا
من وعمر فائق، براى خودمان اتاق جمـِ وجور كردبم.

 ورود به مدرسه Tماده ميكردبم.

 اينقبيل مؤسسات را شايد بمن كه دارالفنون دولتى را تمار كرده بود مىداد. درصودتى كه عمرفاثق تحصيلات خود را در در تر كيه انجام داده
 هرجه بود موضوى ع بهاينصورت توجيا تويه مى شدا
 نهمن ونهدوستم عمرفائق داراى امكانات مادى بوديم. بناجارهمشهرينه

و زيان را همكار سوم مـا مشهدى علىعسگر تقبل مبكرد. من ازايندوست خود باسيّس فراوان يادميكنم، زير ا ايندوست ما با تمام مسلك مشدى گرى خود آنچنان به بذل مسال در راه معارف عالقمند بود كه در كمتر عشدى ميتو ان سراغخكرد. بهرتقلير 6 او در راه استحكام مطبعه ((غيرت)) ما و همحتين در

ادامه پانسيون ما متحمل محخار ج گزافى شد. ولى حاصل تمام اينها براىشخص او جز زيان جيزديگَىینبود. براى مطبعه، هم سفارشقبول ميكرديم وهم نوشتههاى خودمان را حاتٍ ميكرديم•


عمرفائق اثُخود بنام (اغيرت)) را حابپ كرد.


اورات جدا گانه منتشر ميساختيم•
اينروزهما جنگگ روس و رُایون هايان يافته بود. درشهر هورتاسميت آمريكا مابين حكومتهاى دوس و رُايون
 توپ وتفنگَك و ازعزاى هزاران خون ريخته شده خلاص شود، كه در

همينحين جنگگَ ارمنى ومسلمان شروع شد. باز دنيا بهم خحورد و على الخصوص ما كه مطبعه و مــلـرسه و سكنىمان در خانه ارمنى ودرمحله ار امنه بود ناراحتتىبيشترى را تحمل كرديم.
در روزهاى اول كه برخوردهاى ارمنى و مسلمان در شهرهـاى
ديگّر قفقاز بود، اميل داشتيم كه شايد بهتفليس سرايست نكند. ولى بعد از آنكه خبر چینها ومفتنين دولتى اينحماقت وبلبتتى

كم نظير را بهتفليس نيز كشاندند، وضـع ما فوتالعاده ناگوار شد.

Pr / ورقى جند از دفتى خا لر ات نويسنده

البته، مطبعه ما از طرف ار امنه ضبط شد ولى روز بعدش بهمت دو جو ان ارمنى كه درحفظ جان ما نيز مجاهدت كرده بودند، بتخودمان بر گردانده شد و من اينجا بايل تشكر بىیايان خود را از ایندو بيان
دارم •

اينها كى بودند و به كــدام دسته خدمت ميكردند ؟ بسراى ما
معلوم زشد.
جـــون ايننجا هدف نقل داستان جنگُ ارمنى و مسلمان نيست، بنابراين، مطلب را بهمين جا خاتمه ميدهم وبه موضوع اصلى ميهردازم وتنها درمورد يك نكته ميتخواهم دوسطرى النجا علاوه كنم. كينه ارمنى و مسلمان درتاريِخ اين دو همسايه صفحات تاريك و

ياد گارخونينى است.
در گذشته هرحه بو ده گَذشته و رفته است واز صميم تلب و با اعتقاد تام وتمام ميگويم كه اين روزهاى سياه ديگر در مملكت ما فعط بعنو ان يك ياد گار غم Tالود خحو اهد مانل وفقط يك ياد گار و با امحاى ابدى حكومتى كه انگیيز نده والهامدهنده اينبدبتختى ها بود، خيرهسرى هاى ايــن دو دوست و دو همسايه بـراى هميشه منهدم شله و از بين

خو اهد رفت.
تنها نكتهاى كه مو جب نگرانى من مى گردد، اين است كهضمن اشاره بــه جنگگَ ارمنى ومسلمان از ارمنيها بعنو ان كسانيكه بــه مطبعه تر كها هجوم برده وصاحب مطبعه را از خانه و زند گی خحـود فرارى ساختهاند، نام بردم و اححياناً اين نبايد به Tن معنى باشد كه در همه جا فتط ارمنىها بودند كه حالت تهاجم داشتند وتركها تنها دربرابرهجوم T نها حالت دنا ع بهخود ميگرفتند. اينقّدر هست كه اين دنترسدستكها خــود نوعى تاريت است و رواياتى نيز كه اينجا آورده مىشود، البته نوعى تاريت است و هون

آنجه كه اينجا نوشنه ميسود ، حه بسا در آينده به مـابه اسناد بس مهم مورد استناد مورخحين باشد. هبيج عيبى نخواهد داشت ایَ اگَ بنده حقير دراينجا نظر خود را

نسبت به يك مسئله مهم باز گو كنم. دراين كينهتوزى كدام يك از اين دوطرف محرك و كـــدام يكى

طرف مظلوم بودو ما بهاين سئو ال خوراه درميان مردم وخوراه آنجا كه جايس آمده
 (》 ملانصرالدين ") نقطه نظر خود را در درباره اين مهمترين وحادترين مسثله

اعلام داشته بوديم.
آنها كه مجموعه ما را نگاهدارى كري كرده و نسخه شماره ار اول را را

 مسلمان ما يك حنين تصويرى كشيده بوديم.



به طرف همان سالدات دراز كرده ودر قبال Tن تغنك ميخوار است. خود اين تصوير حاكى ازاين حقيقت است كه به عقيده ما در در در اسر جنك ارمنى ومسلمان التهاب تدارك جنك در هر دردو طرف بطوريكسان وجود داشته است. جه همان زمان وجه بعدها وقتى ما درمعام تحقيق علت كينه كشیى
 قباحتى دراينمورد وجود داستنه، هر دو ملت به تساوى در اين قباحت شريك بودند. هر گـــاه يكى از ايندو مظلوم و بیى گَناه باشد، ديگــرى نيز بى

ورقى جند از دفتر خاطرات نويسند. / دr
گناه است.
حالا بايد ديسـد ايندو كه جلوترها و درطول قرون بسا بِكديگر
 يكديگر افتادندء

 دريابد كـه كينه ارمنى و مسلمان مسئله بسيار مساعدى بـر دراى سياست آن روزى يتربورك بود.
زيرا اليندوملت نيرومند
 روسيه دخالت كنند.
بطورى كه بعدها آنانكه به بررسى تاريخجنگگت ارمنى ومسلمان
 تزار، بهآنجناناسناد مخفى وسرى دست يافتند كه با با دلايل متقن ثابت ميكرد عامليكه ارمنىها را عليه مسلمانها و مسلمانها را عليه ارمنىهــا براق ميكرده تنها وتنها خود حكومت روسيه ريه بوده است. وبنابراين مم هرقدر عناصر صدين كوشيدندكه اين كينه را تسكين دهند ، ميسر نميشـد و از از بر كت ايــن شيطنت وتحريكاتى كه درميانحكمفرما بود. اين كينه تلخ برا براى ساليان
 را دجار مصيبت ساخت.

 روز كار هرروزآشفتهتر مىشد.

ازيكطرف جنگت ارمنى و مسلمان ما را بهدخالت در كار جماءت وبكوشش در داه تسكين دشمنى دوملت سوق ميداد.
 وزُايون بهو جود Tمده بود، فرصت مناسبىبر ای سربر افر اشتن ملتهاى

اسير وپِايمال شده بود.
هريك از اين ملتها خو استهاى خـود را به ميان كشيده بودند و آن را ازحكومت طلب ميكردند.
 سرنوشت روزنامههاى تر كى كه در گَشته دجار زیما و تعطيل شده بودند ، در اينمورد بكلى نــا اميد بوديم و ميدانستيم كه
 مطبوعات ترك را ندارند، هنوز نمردهاند وتا زمانيكها Tنها زندهاند ودر اداره سانسور برقرارند ولواينكه ما موفق بغگرفتن اجــازه روز رونانـامه هم

 شخصى مانند حاجى زينالعابدين كـه تهلو ان دوران محسوب ميشد ، براى تحصيل اجازه روزنامه (احيات)ه مججور شد نمـاينلده مخصوصى ازطرف خحود به پتربورك هيس هادشاه بفرستد. و اين نيزمشهود بود كه

 آنرا اTبونه شوند ويا ميبايست مانند كمال افندى اصاحب روزنامه((مظمر)ه) در شماره اول براى اعليحضرت جانـين ور انـين قفقاز فصيده سرائى كنيم تـا




ورقى جند از دفتى خاطرات نويسنده / PY
ملتها روز بهروز به جنبش درميآمدند و از هكو مت از اديهاى بيشترى طلب مبكردند . حكومت نيز دراين ميان يعنى در دادن يا ندادن اين Tازاديها سر گردان مانده بود.باينتوتِبِ در روسيه اعتصابهاى عمومى كار گران ومؤ سسات دولتى آغاز گرديل، راهها بسته شد و رفت و Tمد
 آزادى كامل اعطاكرد. اين بيانيه تا حلودى موجب اسكات مردمشد. و جحون درايندوره مطبوعات تر كهاى قفقاز عــاطل و در حـكم عدمبود، بنابراين، نويسند گانىازنوع ماكه وسعى درراه بهقلم آوردن دردهای خحود داشتيم، خو اه ازملت ما وخو اه ازملل همسايه از حككومت درخواست اجازه انتشار روزنامه كرديم. كسيكه ازما تر كها از باكـــو در صدد دريافت اجــازه روزنامه بود،احمدبيك آغسايف از تفليس و محمدبيك وكيلف و رشيدبيك اسماعيلف از باكو بودند. يكنفر از اهالى نو خا نيز بود كه اسهش ميبايست مصطفى يف باشل، از باطوم محمدبيك سنجات بيكزاده بود و از تفليس يكى ديگر هم خود من بودم . امــا استبداد حكومت سيصد ساله رمانفها مانند هولاد سخت بود . Tنینان سختت و محكم كــه درچنبن دور انيكه دنيا داشت متلاطم ميشد، باز براى دادن اجازه مرتباً استخاره ميكرد واين استخاره Tنقدر ادامه مىيافت تاT آخرش راه نمىداد. اين در ست است كه اجــازه انتشار روزنامه ((حيات)ه در بــاكو به علىبيك حسينزاده و الحملبككآغايف داده شد، ولىى نه به عريضه من و نه به تقاضاى ساير درخواست كنند گــان جو ابیى از طرف حكومت داده نشد . من نــام


 آيل و با عنايت درحت ما مو جحب نزديكشدن ((نوروز)) ما گردد.

اين را نيز لازم است بادآور شوم هرجند برای انـيار انتار روزنامه


 از طرف فرمانرواى قفقاز، بلكه از ينربورك


 يعنى قبل ازآمدن بهتفليس اجازه دراري داده بود.


 واحمدبيك اذعان داشتم بها آنفسمتاز
 ميكنم اشتباه نيست اگَ بگويم كه درست مانند يكمبلـغ عادى مسلمان

 بيدارى ملىبود وصاحبان قلم و روزنا (ماليت) نوعى حق داشتند (ومسلماً ميتوانستند هم نگَويند) فقط مطلب
 عقبماند گی وفلاكتافو ام مسلمان بهحساب ميآوردند، ابِابدأ خوش آيند


 كفت كه براى ترغببعو امجماعت به روزنامه بودهاست. من نها آزمان

PQ / ورقى جند از دنتى خاطرات نويسنده

> ونه حالا دارند گان روزنامه را محق نمىشناسم.
 ميتو انستم درددلهايم را به روى كاغذآورم ومنتشر سازم. قلم برداشتم و عرضحالى نوشتم و به والـى تفليس دادم و اجــازه انتشار روزنامه
 را بهمنخواهند داد.
ولى درد دل بسيارداشتم وعالماسلامى كه درشيطانه بازارتفليس

 آخرى ييرگ, درجهان كاغذ نماندآخرسرى درد خود را بیو شه ديوار نوشتم. سرانجام قلم برداشتم و داستانى نوشتم.
 اوسنا زينال نام دارد، بقدرى در جهالت غوران




 و روس و گرجى است مردار است. من نيز كاغذ بيدا نكردم و صنحات رئ ديوار رار را غنيمت شمردم تا


 حكومت اجازه حاب و انتشار نوشتههايم را به منخو انوراهد داد وميديدم

همانطور كه گرفتناجازه روزنامه امكان نداشت، اداره سانسور ازجاب
 مينوشتم و منتظر مى ماندم تا شايد روزى برسد كـي كـي نوشتهها ميسر گردد. سانسورجىها كىما بود بودند؟
 آنروز مـا قوانين و مقررات دولتى مى بودد، دشمن ديگرش مأمور أموران
 اين دونفر مأمور سانسور كميته تفليس كه هردوهم ورم ارمنىيودندند،
 بزر گیى عليه مطبوعات ترك به وجود آورده بودن آ بوند.


 بايد انصاف داد كه صاحب روزنامه از دل وجان به هردو هدف خلـ

خدمت مى كرد.
 دردرجه دوم قرارداشت. روزنامه درداخل شهر
 ميشد وصاحب روزنامه ازاين اعلانها آلا Tا جنا
 اداره روزنامه و دفتر كار خود را در در آن آن جاى دهد

 ارمنى و مسلمان بيش Tمــد روزنامه با علاقـه زيادى به ميدان انـ ارائى ريرداخت.

ورقى چند از دفتى خاطرات نويسنده／｜
دو نفر مأمور سانسور، يعنى كيشميشف و قار اخانو ذ كه اسمشان
 توطثه مى هیدند و سعى داشتند اين مطلب را به سكومت روسيه تلقين كنند كه تمام ادبا و روزنامهنويس هاى ترك فققاز（هِاناسلاعيست）＂هستند وميخو اهند سكنه قفقاز را زير هرحم اسلام در آورند．در اين اتحــاد هم آرزو وجهدشان براين است كه هرحم اسللم دردست سلطان عثمانى

باشد．
خو اه درنتيجه اين نوع تلقينات نويسند گان روزنامه（ل ورتَفقاز «ه وخو اه درسايه تلاش و كوشش كسانى كه از طرف ديگگردست اندر كار بودند سرانجام روزنامه（（حيات）باكو ازحلرن حكومهت تعطيل شد．

米米米
با تمام ايــن احو ال، بهميزانيكه حكــومت روسيه سرش شلو غ ميشد، ملل Tزادى طلب و Tنانكه با Tارزوى زوال استبداد بسرميبردند． غافل نه نشسته بودند．
اينان جملگَى سر بر آورده و Tاماده عصيان بودند． اعتصاب عمومى كار گران و ادار ات و سو عتصد علِه مأمودين دولت بلاانقطا ع ادامه داشت． اين اوضاع به تدريـج بهآنجا منجرشد كه حكومت يتربور گگ

نا گزير شد اعلاميه IV اكتبر را صادر كند．
با اين كه بهمو جب اين اعلاميه،انو اع آزادىها به اتباع روسيه اعطا ميشد، ولـى مردم چندان اعتمادى به اين وعـــده و وعِدهاى تو خالى هيدا نميكردند．بطورى كه بعد ازمدت قليلى كه ازصدور اعلاميه گذشت مفاد آن به تدريج ملغى شد واز ميان رفت و استيلاى تزارى مانند سابت فرمانروائى جابرانه خود را از سرگَرفت． و اما در اين مِان و در فرصت اندكى كه بدست آمد ، امكان
/ / / Fr
نغس كشيدن بيشترى براى مطبوعات بيدا شد، بياد دارمكه در جريان

 روزنامه فروش را ديدم كه روزنامـه مصورى باسم ها نوگو(يغو ه ها دا داد مىزدند

 را كشيده بود...

نخستين شماره „مالانصرالدين،
...وبعداز Tن كه موقعيتيسش Tمد، احزابآزادىطلبT نروزى حمله خودرا عليه حكومتنيكلا كه درسايه جنگِ ناتوان گشتهبود آغاز كردند. Tنگاه ما نيز بااستفاده ازاينموقعيت، درانديشه ايجاد زمينهاى




 بختوخغفته شرقرا تصوير كند و آنجه كه درصفحهاول اول نخستينشماره
 در Tمل، يعنى تصويرملتى كـه درخواب
 Tفريده است.
خفتگان اينجا، همان ملت تيره بخت ماست. همان مسلمانان بدبختى كـه درمعابل ناكميهاى اين دنيا بهشت، آخرت را دارند.

 انقلاب آزادىهاى موقتى را براى مردم اعلام در داشته است است ، باز ابر ابنان





 كه خميازه ميكشند وقصد بيدارشدن دارند.

 مى گويد (ابرادران مسلمانا من بخاطر شما ورا وبراى شما آمدهامهمه.








("من بخاطر شما Tمدهام وبه غيرشما ديگرىرا منظور ندارم)،.
 فرهنگدوستان نيامدهام ، بخاطر برادران مسلمان متمدن نيامدهام • بلكه

Pه / ورقى جند از دفتر خاطل ات نويسنبده
فقط وفقط بـاطر كسانى Tملمامكه هنوز به فالبينى اعتاد دارند... البته حفيقت نيز همين است. اگگر دردنيا معتقدين به فالبينى و پای معر كه درويسنسينها نبودند و اگر نبودند آنهاتُى كه سك حرانى را بهروزنامه خواندن ترجيح ميدادند واگر روى زمين ازافراد متهدن
 احساس نمى شد.
زيرا دانشمندان گَته|ند:
(اسخن خود بها Tنان گو كه برتو گوش نمىدارنده.
بهاين ترتِب مجموعه (لانمرالدين " با در ج ايــن مطالب در سرمقاله شماره اول خود با موهومات وخر افات آن هنان در افتاد كه
 گوش كردند تا از شنيدن صداى اين (پملهى موتد درامان باشند. برادران مسلمان كه روزنامه ازنظرشان مى گذشت، سعىداشتند

خودر ا ازاين مجموعه (لامذهب) كنار بكشند. تا جاتُى كه يكى دوسال كه از انتشار مجموعهگذشت، تِر از T

هايٌّن Tمد.
روزنامهاى كه هدف خودرا مبارزه با موهومات وخر افاتقرار داده بود، ازيكطرف دیــار چحمات تكفير روحانى نمايان و از طــرف ديگّر مورد نغرت خانها و بيكهائى ميشد كه در آن زمان احترأم ونعوذ فـوتالعادهاى داشتند و وقتى دشمنى وكينهتوزى هـر درويسّ و سيل
 درميان توده مردم واحزابت نمىتو انست رونق وجاى پائى داشتهباشد.
 جهالت و سيهروزى از فرهنگُ و از Tشنائى با روزنامه ونشريه بهدود بودند و اگگ این طبقات را كه هيحگگونه نفوذ و تدرتى نداشتنل كسو

مى كـرديم، Tنجه بججـاى مىماند ممان بيكها وخانها و يــك مشت طرفداران آنها بودند...
بـا مهه اين احوال ، Tنانكه گوشهاى خحود را مى گــرفتند و

 بصورت كاريكاتور نمايان بود ، مىديلدند و قاه قاه مى خـنديلدند وبا وبا اين
 بازهم مى خنديدند.
ولى خرا مىخنديدندأ و بهكى مىخنديدند. جواب اين متوال را درجائى ازهمان مرمعاله نوشّه بوديمر وريم ای برادران مسلمان من! وقتى حرف خندهاورى ازمن شُنيديد
 مى موا اميد بدانيل كه بهكى مى كخنديد، Tئينه را دمت بگيريد و جمال مبارك خودرا تماشا كنيد!

مسثله زبان در >ملانصر الدين،

بطورى كه خوانند گان مستحضرند ، ما روزنامه ملانمرالدين ران را

 بهميان ميآيدآنرا همان وآناه مى نويسيم.






 وبهممانسان كه كلماترا تركى را نيز بهيكسو نهاده تر كيبات وقواعد فارسى وعربى را بهكار مى برند. حالا كلمات Tاتا، Tنا، نوه، و... بجاى خحود ، در نو نوشتهماشان Tن جنان كلمات وعباراتقلمبه فارسى وعربى بكار مىبردند (وحالامم

ג / / جند داستان
مىبرند) كه كمسو ادان فارس وعرب نيز ازTنها سردرنمى Tورند.Tنان نام اين زبان شلهقلمكار را (زذان ادبى)" ميگذارند و زبان ساده مادرى
را زبان ((احوهانى)" نام مىنهند.

بطوريكه معلوم است ، اين شيوه نگارش تكلف Tميز از تر كيه به ما منتقل شده است و Tنان كه با تاريـخ ادبيات عثّمانى Tشناثى دارند مىىانند كه درتر كيه ازقدِممالاِيام، نوشتههاى عـُمانىها آنحنان بهزبان عربی نزديك بوده كه اگر از آنها ((ايشده) ؛ (اشبو)" 6 (ادر) و (لار)ه دا حذن مى كرديم. تشخيص زبان عيُمانى از زبان عربى غيرممكن بود. سبك غليظ و تكلف Tميز شعـراى مشهور و مقتدر عثدانى دراينبــاره

ضربالمُّل است.
مفهوم غليظ و تكلف Tميز نوشتن Tنستكه تمام كلمات وتر كيبات از عـسربى گرفته ميشود و Tنهم نه از آن سنغ كلمات عربى كه ما كم و بيش درقر Tان وساير كتابهاى عربى بهT Tنها برمى خوريم. بلكهT Tها زبان عربى را مى كاويدند وازميان لغات آن چنان كلمات منسو خ ونامأنوس را بكار میبردند كه غالباً يافتن اين كلمات در كتابهاى لغت نيز مشكل

است.
ولى درمورد زبان ملانصرالدين 6 مطلب شكل ديگگرى داشت . ملا نمرالدين درسال 1904 در تفليس تأسيس يافت. تفليس شهر مر كزى قفقاز وهايتختْفرمانروای آنجابود. اینشهر، درعين حال مر كز تر كهاى قفقاز نيز محسوب ميشد . تفليس از يلك طــرف به نخجو ان واردوباد راه دارد و از طرف ديگَر مابين شهرهاى باكو و باطوم قسرار گرفته است . از Tنجا، از راه جلفا و با عبور از رود ارسك يكروزه به تبريز مر كز آذربايـجان اير ان ميرسيم واز باكو باراه درياتى و مرو وساير نقاط تر كستان يكروزه خبر ميرسد. داغستان نيز بااينجا همجو ار است. از تفليس، با راه باكو و بوسيله دريا دوازده ساعته به

ورقى ج:4 از دفتر خاطل ات نويسنده / ra

كَيلان زمين ايران ميرسيم•
زبان تر كهاى ساكن تمام اين نو احى و شهرها كه برشمرديم، همان زبانيست كه بهT T تكلم مى كنيم و بنابراين 6 آنان زبان سادهاير ا كه مطالب ملانصرالدين بها Tن نوشته ميشد، بطلور وضوح حالى ميشدند و حتى باTن چنان سهولتى حالى ميشدند كه ديگر نِازى به استمداد از

زبان ديگر نبود...
اينهمان زباناست كه ما در دوره بيستو سهسا له ملانصر الدين، از آن استفاده كــردهايم • تجربه مو فقيت آميز مجموعه درميان تركزبانان، همانا سهل الوصولبودن زبان آن بودهاست. بهمينجهت هم، ما دراينر اه محكم و استوار ايستاديم وهيحگّونه شلك وترديد را به خود راه ندادبِم و از كجا معلوم كه فو ائد وخدمات زبان ساده مجموعه ما بجامعه ما، ازحلدود تصود ما نيزفواتر

است. بايد باين نكته تو جه داشت كه درسرتاسر عالم اسلام بطوراعم ودرميان مسلمانان قفقازبالاخص، بعلت دشو ازىالفباى عربى و همحنين بعلل ديگ, كار تحصيل هميشه روبهانحطاط بــوده است و دراين ميان هربنده خدائى كه قلم بر گر فته وخو استه است حیيزى بنويسل ، درست نغهميده كه نوشته خود را در كدام زبان وبا چهه لهجها ای بنويسل وقو اعد املاى زبان را حهسان رعايت كند و هريك از اصوات محتلفن را با كدام يك از حرون نشان دهد. بهمينعلت هم نزد.مــا تعداد كسانيكه بخود جرأت داده وقلم بردست گرفتهاند، انگشتشمارند.
 درحكم يك نمونه وشايد هم درمقام يك دليل و راهنما بهحسابTمد. خوب! پس اينطورى هم ميشد نوشت! اينكه خحلى ساده است! اين را خود من هم مىتوانم بنو يسم ونوشتند! هردوز از همهجا و همه طرفن

بنجاه شصت نسامه به اداره ملانمرالدين ميرسيد . اينها هـان جــوان انان
 نمىديدند علت اينكار آنستكه نوشتن در ميان تر كهاى ايران ان منـي
 كه بهزبان عربى تحصيل يافته ودرنزد ما كا كه صاحبان




 آذربايجان و درصورت امكان


 تنها سعى ميكرديم دردهاى خود را را با زبانيكه مـردم ميفهمند به آنان باز گو كنيم. البته اينكار راكرديم وموفق هم شديم بطورى كه باس باري مخبرين فزون ازشمار بهنداى ما گو اه اين اين مدعا بود الي
 بى بروا وبدون احساس بودكه از رك گوئى دجار خجلت نشويمه درسرمقاله اولينشماره مجموعه نوشته
 جرأت بزر گت ما همان بود كه خحجالت نكشيديم. زيرا ميديدم كه هرفرد ترك كه قلم بدست ميگيرد،ازنوشتن كلمه

P1 / ورقى جند از دفتر خاطرات نويسند
 نوشتيم. زيرا علت اين را نمىتوانستيم بفهمبم كه هحرا بايد از نوشتن كلمه DTناه خحجالت كشيد؟ درشماره اول، بعد ازمقدمه درباره زبان، بهاينمساثي




راكه بهخوانند گان خود داشتيم نوشتيم:
اولا براى قبول اشتراك مجموعةٌ ما بايد اول استخاره كرد. مسلماً اينمطلب خوش آيند برا برادران دينى نميشد، اينجا بازلازم است اندكى به حاشيه بيردازم.

 آغاز انتشار كرد ، در شماره اول مسثله استخاره مورد استهزا فــرار گرفته بود.
بحت درباره فاحشهخانههاى تبريز بود وما درمقالهاى كه بهاين

 فاحشهخانهها را از اينمحل دور كتند وبراي اينكارمتوسل بهر|استخارهه،


 جهت انتقال فاحشهخانهها بهحكومت مر اجعه كنند و اين كاررا كردند ونتيجه هم گرفتند. بعد از Tنكه شماره اول ما درتبريز منتُر شد، جماعت ازدحام

كردند و دكان وبازار را بستند و در مساجد گــرد آمدند و واويلا و

 متوجه موضو ع نمى ساخت كه (امنظور ملانصر الدين استهزاى استخا استخاره
 جه غوغائى بدر اه ميافتاد.

 تبريز بهدست سالداتهاى روس با جوبه دار اع اعدام شدند.
 روس براى ما نامه ننويسند وبا مر كب سان ساخت تبريز بنويسند. مeهوم اين عبارت آن بود كه آن وقتها عـا عوام جماع


 بند سوم اخطار ما درمورد باك ونـين وناباك بود ما نوشته بوديم:

 ومرطوب باشد وهر گاه اين اتفاق بيفتد، اداره ما ما مجبور برخوا بهخاطر باك كردن بولها، آنهار آب بكشد واين خود زهحمت مضاعفى است).
مسئله بالك ونجس امروز اندكى كهنه شده و اگَرمدتىنيز براين



Pr / ورقى جثد از دفتر خاطرات نويسند
است و نه تنها آن زمان حتى اكنون نيز بـرادران مندين دست خيس روس و ارمنى را مردار ودست خيس مسلمان را تميز ميدانند. روغن


شايد اين مطلب اكنون عجيب بنظر بيايد ولى ريّى حقيقت است. بند جهار اخطار ما باز بهمسئله زبان برميگشتى. در آنجا نوشته
 ميشود، نبايد حتى يك حـر زبان تر كى عيب محسوب ميشود وبه بيسوادى شخصنوري روديسنده دلالت ميكند.
همينمسئله زبان، امروز مسثله تازهاى نيست. اما بخواهد و بتواند اين مسئله را عنوان كند و روى آن آن بحث كند نبود. هر كس سرخود را بائِن مىانداخت وان وانحّه را كه به فكرش ميرسيد




 خود را باكلمات وعبارات عربى وفارسى كه آموخته بود و البته الـوان يا مشكلبودن اين كلمات و عبارات ابداً مورد نظر نبود وتنها عربى و ور اري
 نويسندگان واقعى و استادان سخن نبودند ، الما در نظر خلا


 نمى كرد، باز نوبسندهTنرا (»عالمه) مى هنداشت.

تعدادى از اين نويسندهها و شايد تعداد كمى از آنها ، ملاهائى بودند كه زبانهاى فارسى وعربى را عميقاً Tموخته بودند . و اما اكثر روشنفكر ان تازه بدور ان رسيله تــرك نيز كه تحصيلات مـتْصرى در دروس شرقى وغربى داشتند، گرفتار اين بيمارى بودند. Tنوقتها در باكو و تفليس نويسند گانى به عنو ان صاحبسقلم شهرت داشتند كه از زبان ساده و روان تر كى گَريزان بودند.
وچون درمورد زبان ما قبلا نيز زياد نوشتهايم و ازطرف ديگر خود موضوع Tنخحنان اهميت هيدا كـرده كه دراين باره به گغتنى ها و نوشتنهاى زياد نياز خو اهل بود، بهممين لحاظ ما اينجا باينمقدار اكتفا مى كنيم وبهمسائل ديگر ميبردازيم. مسئله ينجم و Tآخرين اخطار، موضو ع بسيار جالبى بود. نوشته
(ادر اياميكه نام ميبريم، اشتراك مجموعه مارا قبول نكنيد.زيرا اين روزها جزو ايام نتسعمسوب|ست وهر كس دريكىازاين روزها

بكارى اقدام كند از آنكار خحيرى نخو اهد ديده). Tان روزها كدامند؟

اين روزهاى نحس زيادند. زيرا مسلمانان ترسو و خورد شله و فاناتِك و جاهل هربار كه در كارها و اقدامات خــود ضرر ديلدهاند 6 چحنين چنداشتهاند كه دراين كار تقصير از روز است و نــام Tن روز را (انحس)" گذاشته و آنرا درتقويمها نيز قيلد كردهاند، بطوريكه تعداد اين روزهاى نحسس بهقدرى زياد شده كه هیزی نمانده دريكماه از سى روز تجاوز كند.
به موضو ع تقسيمبندى ايام ((سعد و نحس)" در كتب و رسالات صفهات مغصلى اختصهاص داده شده است و تأثير اين نو ع مطبوعات وبخصوص تقويمهاى حاجى نجمالدو له آن گَشته كه امت جاهل مسلمان

PA / ورقى جند از دفتى خاطارات نويسنده

قبل از اقدام به يك كرده ويا بهاستخاره متوسلشدهاند. تا بهجائيكه ازاين رهگخر درميان امت رــاك و متدين مسلمان چحنان داستانهاى بــامزه اتفات افتاده كه از
 ترتيب داد. درحقيقت نيز از كارهاىمسخره وخندهدار اين بند گان خدا نه تنها براى يـلك بلكه بـراى هندين (٪ ملانصوالدين )" ميتو ان مطلب جمـع وجور كرد.
هموطنان من $،$ ما چه كارى به معر كههاى (( ساعات نحس ") و (اساعات سعله داريم؟ زيرا هريك از ما بهسهم خود از اين معر كهها و فضاحتها نصيب داشتهايم.
با وجود اين، اينجا با معذرت از خو انند گان اجــازه ميخواهم
شمهاى از Tنچه كه برای خود من يیّ Tمد كرده است بنويسم: درماه اگو ست سال IAMA ميلادى، من به موجب ابلاغ رئيس معـارن قفتاز 6 به معلمى مسـدرسه ابتدائى قصبه اولو خانلى از ولايت ايروان منصوب شدم • من Tن مو قـع در زاد گًاه خود نتخجوان زند گیى ميكردم سه ماه يپش از آن دار الهعلم گورى را تمامكرده بودم و انتظار دريافت هنين ابالغى را ميكشيدم.
معلوم است اين ابلاغ كه حاكى از انتصهاب مسن بسمت معلمى بود، مرا بسيار خوشعال كرد و با اشتـات جــوانى مشغول تدارك سغر ايرو ان شلم.
زيرا , در حكم تصريـح شده بود كه بايد تا يـــك هفته خودم را بهمدرسه معرفى كنم•
اين موضوع به اواسط ماه اگوست مربوط ميشود 6 در عرض سه روز بقحه لباسهايِم را بستم وعازمكرايه كردن درشكه و يافتن رفيت سفر گشتم.

 بهخاطرندارم براى روزجندرم ماه تعيين كرده بودند، اما دائيم بآلن روز موافق نبود.
زيرا هرحند درعلم و سواد دايثم همتاى ملاعلى نميشّد ، اما در



 دستمزد درشكهجى را نفرى دهشاهى اضانه كرديم وقرانر ورار براين نهاديم
 بودند و ممسايهمان مشهلى محمد نيزن كرده بود ولكن يدر يكىازهمسفرها يسش حاجیىملاتقى رفته وخيواسته
 نيز بجاى استخاره به تقويم حــاجى نجما الدوله مراج

 مسافرت جايز نيست . وقتى اين خبر بهر گور





 من نيز سر Tمد.

PY / ورقى جند از دنتر خاطرات نويسنده
صبح زود روزيكه مىبايست راه مى افتاديم، يدرم بخانهT Tمد و و خبر آورد كـه امروز نميتوان عــازم سفر شد جد جون (پ قمر در عقرب استه . خلاصه آن روز را هم مانديم ولى شنيديم كه درشكهجى سه

نفر محصل ارمنى را به ايروان برده است.


درمنزل آمد. مشهدى جعفر نيز درشكه نشسته بود.







 قلدرهاى شرور بربخورد اينجا ازيشت در بسته صداى ريتريه مادرم را شنيدم، بدالان خانه

بر گشتم بيجاره زن اشك حشُمش مثل سيل جارى بـو بود. هرحند مـن ممان روز حر كت كردم و بـا ابنكه در سرراه نه
 رسيدم مدير مدرسه را از خود رنجيده احساس كردرم اما از گڭتن علت الت



و روشنفكر بود، به استهزا بگخذارم.
و نيز هرجند با تأخيرهم كه بود، بالاخره به معهي موري خيلىما را بهياد مى آورمكه يك حنين مسافر تهاى ضرورى را يا بهبهانه
（„تحتالشعاعه＂بهتأخير انداختهاند ويا ايام（ااحكام كواكب سبعهيه مانع

 ويكم، بيستوجهارم و بيستوبنجمر．

 ناجار منظورشان عملى نگشته و از انديشه مسافــرت برت به كلى منصرف گَشتهاند．
در شماره اول مجموعــه بعد از نصايحى كــه به مشتر كين خود


را تشريح ميكند ـ ف.)

米米米
مندر جات شماره اول ملانصر الدين همين ها بود وبعد از آنكه
 كار از نظر فنى مشكل به نظر نميرسيد ـ زيرا مهمترين وسيله براى كار جاب مطبعه بود كه حاضر داشتيم． مطبعه（اغيرته بكار خود ادرامه ميداد و از طرف همكار ما فائق به صورت شايستهاى اداره ميشد．تنها يك حيز كو كم داشتيم كه بدون اقدام به هيج كارى ميسرنيست و آن هم موضو ع بول بود كه جيبهاى ما بكلى از آن تهى بود． برای كشيدن كاريكاتو رهاى روزنامه به بول احتياح بود با با اين را
 حقالزحمهُ تصاويسر شماره اول را نسيه قبول كند．اينجا با با يادآورى


ورقى جند از دفتى خاطرات نويسنده / PQ

 اين شكل خاتمه يافت و نقاش گرامى ما وعده دار داد كه تصويرها را سر موقع Tماده سازد. بهاين ترتيب تصويرها و دستنويس مطالب مهيا شد، ولى باز
 تصميم براين نهاديم كه محض احتياط ، شماره اول را در هزار

نسخه منتشر كنيم.
البته، ايـسن احتياط از دونقطه نظر لازم بود. يكى از ايسن دو
 وحتى بولكاغذ اين هزار شماره را هم كه نه منات ميشد، نميتوانستيم

 او را از مضمون مطالب مجموعه مطلع سازم. مــن شرود

دستنويسها كردم. سرمقاله را خحواندم و دوست بولدارمان بى Tنكه حيزى بگويد گوش داد. وقتى به شرايط آبونمان رسيدم و خو اندم كه اداره روزنامه به


 ندارد.بعدكه بهموضوع ايام نحس رسبدم وخحواستم آنرا هم بـر بخوانم دوست ريش حنائى مرا از خواندن بازداشت و خحواهس ريا
 اين مبلغ بول را نه حالا در دخل خود موجود دارد (مذاكره مــا در
-ه / جند داستان
مغازه او انجام ميشد) ونه اينكه به اين زودىها مىتواند اند آن را فراهم



 بخو انند، درحالى كه دوستمن كه يكى ازافراد همينجماعت مسلمان


 تحملميكنيم، حرا مينويسيم وبخاطر كه مينويسيم؟؟ ... با نااميدى از آنجا بيرون Tمدم و رو بهمغازه كاغذ فروش نهادم


 ييدا نكردم وصاحبكاغذ نيز جنس نسيهنميدهد. بهدوستمان مشهدى....
 - حطورى حاضرنشدף غلط كرد، بريم ببينيم حطورى نميخوراد بده دوباره راه مغازه دوستمان را ييش گرفتيم. اول به عمرفائق نيز
 وحتى زبان به ملامت گشود كه :

- تو خحجالت نمى كشى كه نه منات را ازمــا مضا مضايقه مى كنى مگر خاطر ما يشش تو بقدر نهمنات ارزش نداردع مشهدى قوطى دخل را كشيد و از T باين ترتيب هولكاغذ روبراه شد.

ورقى جند از دفتر خاطرات نويسند/ / II


 همراه ساير صفحات زيرماشين خــاب برود. خهار صفحه از مجموعه


به ماشين بسنه شد.
 داشت. مطبعه درسه اطاق جــاى مى گرفت كه دريكى از اين سه اناق
 شده بــود و اتاق سوم مخصورص مدير مطبعه بود. بطورى كـي كه قبلا نيز

 Tا Tاده شده بود ولـى بستن صفحهها و انتقال آنها بهماشين و ورين جابجا كردن Tنها كلى وقت گرفت وتنها طرفهاى غروب بود وكه ماشين بكار افتاد. ماشين جاب دستى بود



 حر كت مى Tمد. وظيفهار گران بحر كت در Tوردن دستهماشين بود و با اين عمل Tنها درحقيقت كار تسمه الكتريكى را را انجام ميدادنـ


 باكو بهمان حرفه حلالخود مشنول است ومانند ما بهتدريج دردنِياى

جابخانهيرشده است. اينجهانگير همانست كه شمارهاول ملانصر الدين بدست او حابٍ شده است...





 از هزار نسخه مجموعه تنها بانصد نسخه آن را توانستيم از جان جاب در آوريم.
وقتىمى گويم (توانستيم ازجاب در آوريم) خورانند گان مارا به

 فلان مقدار زمين را شخم زديمه،.


 خسته شدند و دستمزد خود را گرفتند و رفتند.




 كرد $\AA$ اين بانصد نسخه را ها هم بايد جابِ كرد نسخه را هم كسى نخرد و روى دستمان بماند! ولى كى ميداند $\AA$ شايد

ورقى جند از دفتر خاطرات نويسنده /
فردا مردم Tن بانصدتاى ديگر را هم بخوامند و شايد بغير از آن بنج هزار تاى ديگرهم بخواهن اهند... جطورىميشد فكر كرد؟ ميشداميدو اربود كه مردم بهاينمجموعه



 تعصب وعوامى عامه جماعت نيز درنظر گرفته مى شده، يأس و نااميدى
 را براى يكى ازدوستانكه اكنون درميان ما نيست وجند سال بيش در
 . جاب Tنها را به هيخوجه صلاح نديد و گفت پابداً فايده ندارد. كسى

آنهارا نخواهد خواند اما بطوريكه معلوم شد ، دوست مـا فـا فاقد دوربينى لازم در اين اين

 قسمتهائى از مندرجات شمارده خورده بود ودرباره مطالب حنين اظهار نظر نمود: (ابسيار خوبست،


 - هرجه ميخواهيد بنويسيد ، تنها متوجه باشبدكــهـه مسلنانها را تعريف كنيد وخوبى Tنها را بنويسيد. بطوريكه قبلا اشاره كردم درست حــورالى نصف شب آن دو كار گررا مرخصن كرديم ودستمزدشانرا بطورمضاعفـريرداختيم.

سهنفر مانديم: جهانگير ماشينجى، عمرفائق ومن خودم. جاره ديگّرى نبود جز اينكه ماشين را خودمان بكار اندازيم. - هى ! هـ . فائق افندى بزن بائين
 اينجابود كه جريان دم زدن ملاحميد بيادم آمد.اينجا بازبهحاشيه

ميروم و بهايام گذشنه برميخردم.

 درآمد نمايش مخصوص شا گردان بى جيز مدارس بود ـ آنموقـع در نخجو ان براى انجام نمايشات تنها يك صحنه كوجا آن هم در بناى مدرسه كليساى ارامنه بود و طبعاً هربار كه هنر آموزان ترك در آنجا نمايس ميدادند، از بابت استا استفاده ازصحنه
 صحنه مى آمد، كمديهاى ميرزا فتحعلى مانند هرحاجى قاراه مستعلى شار وكيميا گر، خحان سرابى، بود. اينجا صحبت مرز من دربا


 آن روز كليه شاگردان مسدرسه شهر و مدارس محــالات نخجوان انـان از مجانىبودن تئاتر استفاده كرده، سالندا لبالب ير كرده روه بودند.بطوريكه ما بزور توانستيم دويست شايد هم سيصد نفر از آنها را در سالن جا باى دهيم. نماسش دوساعت از ظهر رفته شروع شد ـور ... بد نبود. نمايش ائر
 صصحنه ميرزا فتحعلى آخوندف تراويده بود ، با مضحكهـهاى نمكين و وري ظريف بقدرى مطبوع بحههها شد كه يس از بايان نمـايش در محوطه

ورقى جند از دفتى خاطرات نويسند／هQ
مدرسه وبعدهم در كوجه اينجمله را ورد زبان ساختهبودند：ملاحميد، دم بزن．
در عرض جند دقيفه در سرتاسر كوجه و و بـازار شهر بیهمها داد


 آخرسرى معلوم ميشود كه ملاحميد از بازيگران يـك انـ داستان
 ارامنه بازى كردهاند و گويا ميخواستهاند اند كه ملاها را در در ميان روسها
 جماعت بازار و دكانرا مى



 را نرنجانند．

米米米
كار گرها نصف شب خسته و كوفته از كار در Tمـــده بودند و ما
 تفاوت كه وقتىما از كار در Tمديم،هزارنسارنسخه ازشماره اوللهملانصرالديني، جابِ شده و آماده بود． اين، درتاريخ هفتمآوريل سال وهوهاميلادى مطابق بابY صفر

سال IMYY هجرى بود لازم است اين را نيز يادآور شوم كها


ه9 / جند داستان

داويد بود. زيرا دراصطلاح خا تيرستان داود معدس همان شيخصنعان است. محله ما در دامنه كوه افتاده بود وبالاتر ازما درسرازيرى كوه كه


 و آن محله شيطانه بازارشهر بود كه دريائينهای شهر گسترده شده شده بود.
 شيطانه بازار شهر قلعه ، ايروان ، باكو و حتى تبريز و ساير شهرها و فصبات همه يكجور است. گرد وغبار و كثافت ، خانهها و مغازههــاى



 راهش Tنـجا بيفتد ، برايش شيشكى خواهند بست و اگــر اين كار را


 بهجاى خودد، من از ديدن شيطانه بازار مر كز بزر گیى جون تبريز مات و معطل ماندم. شما وقتى محلات و بازار تاشكند مـــد ببينيد، به ياد زندگى وحشيان هندى كه در كتابها خوو اندهايد مى افتيد.
 من درتفليس درهمان كو جه داويد زند گیميكردم واين آدرس هميشگگی مجمو عه بود كه اعالان هم ميشد. زند گیىمن درمحله داود مقدس، تأثيربزر گیى در آزادى مجموعه به جاى گذاشت . اين محله گرجىتشين، جائى بـود كه بایى مسلمانها

ورقى جند از دفتر خاطرات نويسنده /









 بازار دكانها بسته شده وجماء

بی من مى گردند.











 اينجاكم جرأتى ما بهجشم ممزند. زيرا روزنارهاهمايكه تاظهرردوز

انتشار تنها پانصد نسهخهTن در تفليس بهفروُ رسد، بهطور فطـع، مىتو انست در دايره وسيـع ثفقاز وماواء قفقاز حندهزار شماره منتشرشود. ولىاين كمجرأتىماتاTٓنجاكه بهياد دارم، از دوجا سرجشمه مى گَرفت: يكى اينكه بهطوريكه اشاره شد زياد (انقير) بوديم. خدا را شكرداريم كه لااقل قدرت ماليمان امكان انتشار اين هزارنسخه را داد. وقتى هزينه هزار نسغخه با اين سختى فر اهم مى آمل، آگرموفق مى شديم باز هزارتاى ديگَر بها بن بيفز ائيم بازجاى شكر داشت . علت دوم كمجرأتى ما، اين بود كه به مردم مسلمان زياد نميشد متكى شد . وتتىتاريـخ و تجربه عدم رواج ساير جرايد را درميان مسلمانان ملاحظه مى كردِّم، نمىتو انستيم بهيشرفت ملانصرالدين كه به سبك طنز نوشته ميشد و معتقدات مسلمانان متعصب را به باد استهزا مى گرفت اميلوار باشيم. رقم دو هزارى كه براى شماره دوم در نظر گرفتيم براى خود


شكر گزار بود.
شماره اول را كه تحويل یست داديم، به همين اكتفاكرديم كه -ازشماره دوم دوهزار سفارش دهیم

* فصل ال ورقى حند از خــاطرات نويسنده ه، از آ آـــار منتخب جليل مسمد تليز اده - جلد اول، خاطرات ـ جاب

صندوق پِست

روز دوازدهم ماه نوامبر بود. هوا به شدت سرد بود بود. اما هنوز
 عيادت به عمل Tورد واظهار داشت دكه حالل بيمار رو به بهبود است وتار ونا يك هفته ديگگر مىتواند عازم سفرباشد. خان، برای رفتن به ايروان زياد عجله داشت . ز زيــرا كارها
 بيايد، سرما شدت يابد ومسافرت براى بيمار ناراحت كننده و دشوار


مختصرى بهاين مضمون نوشت:
(ا دوست عـزيز ! اميدوارم تا يكهفته ديگگر بــا اهل و عيال در




 خان، نامه را تاكرد و درياكت جاى داد.Tدرسش را نوشت و نو

تمبر زد ودرصدد بود نو كر را صدا بزند و نامه را به يست بفرستد كه نا گهان يادش آمد نو كر را برای انجام كارى بهجاى ديگگرفرستادهاست، دراينميان در زدند. خان بيرونآهل ونوروزعلى راكه از رعاياى خود
 رفت و Tمد داشت وهيحوقت دست خالى نمى آمل وهیزى از آرد و رشته وعسل وروغن باخود مى آورد.اينبارنيز، نوروزعلى دستخالى نبود، زيرا تا جشمش بهخان افتاد. جوبدستى خود را بهكنـج در تكيه داد ومشغول باز كردنلنگَه ديگَ, در شد. در را باز كرد والا غ باردارى را با (هین-جوش) داخل حياطكرد. ازهيانلنگَهاى بار جندتا جو جه ومر غ بيرون كشيد وبه يكطرف گذاشت. بعد دو لنگَه باررا هم باز كرد وبه زمين زهاد و آنگاه بهطرف خحان بر گشت؛ دولا شد و سالمرك . خان جو اب سلام را داد و گَف:

- نوروزعلى! باز اين چهه زحمتى است كشيدهای؟ نوروزعلى درساليكه سرجو الها را باز مى كرد، جو ابس داد: - خان، اينحهفرمايسى| است، من تاجان دارم غلام شماهستم... وبه همر اه اداى اين كلمات سر گرم چاك كردن گرد و خاك لباس خخـود شد.... دراين بين ، خان به فكرش رسيدكه نامه را بوسيله زوروزعلى به پست بفر ستد زيسرا ساعتى از ظهر مى گذشت و امكان داشت وقت بگذرد. خان روبه مهمان كرد و گَفت: - نوروزعلى، صستخانه را بلدى؟ نوروزعلى جواب داد:
-- بسيارخوب، ولى اداره فرماندارى راكه بلدى؟
 عرضحال بهفرماندارى آمده بودم.

صندوت بست / 91

خان، بسرت قسم كه زياد اذيتمان مى كنند. راستّى را بخخواهى اين كدخداى ما از طايفه ديگرى است وچشم ديدن ما را ندارد . مفته هيسُ دوتا گو ساله من گم شده، رفتم كه. ..
 رو در روى ديو انخانه فرماندارى ساختمان بسزر گیى هست كه در كنار Tن صندو قى به ديسو ار نصب شده است ، همان صندوت هست

است.
روى آن سوراخ باريكى هست، هم الان اين نامه را مىیبرى درصندوت را بالا ميزنى وكاغذ را مىاندازى آنتو، دومرتبه درصندوت را مىاندازى وفورى برمى گردى!
نوروزعلى هردو دستش را دراز كرد و با ترس و لرز نامه را
گرفت .
نگاهی بهنامه ونگًاهى بهخان انداخخت وبعد بهطرف ديوار رفت
وخم شد تا نامه را بگخاردTنجا كه خان بصداى بلند گفت: نگَذارش آنجا ! نامه كثِيف مىشود 6 ببر بينداز به صندوت و فورى بر گرد.
ـ خان، فداى سرت بگردمه بگڭار سرالاغ توبره بزنم، حيوان
زبان بسته مسكنه گُشنه باشه. از راه دور آمده خسته است. - نه، نه.. عيب نداره. وتت لست مى گذره. توبره را بعلأ هم مى تو انى سرالاغ بزنى

- يساجازه بده هاى الاغ را بهبندم و گرنه يوست درختصها را

ميخورد.

- نه، نه.. بحگار همينطورى باشه، زودتر برو نامه را يست كن
و بر گزد!

نوروزعلى نامه را T Tـسته دربغلش جا داد و گَغت:

ـ ـ خان، دردت به جانم، اين خروسهاى بِحاره اينجا افتادهاند،
 هم با خود آوردهام نوروزعلى دست به جيب كرد تا دانه بيرون بياورد.. كه خــان بهصداى بلند داد زد:
ـ زهه، نه.. حالا باشد، زود نوروزعلى حوبعدستى خود را برداشت و مثل بحهها شروع كرد بدويدن .. بعد مشل اينكه هيزى به يادش آمده باشد ، بر گششت و و رو كرد به خان:
باشيد و گرنه الاغ مى غلطد وتخممر غها را مى شكند.

خان با صداى بلند داد زد:
 نوروزعلى داشت دور ميشد كه خان ازيشت سرصدر كا


نسان نده، زود بينداز بهصندوق وبر گَرد!
نوروزعلى با صداى بلندترى جوابداد:
 آنقدرها خام باشم، حتى ناحرنيك هم قادر نيست آن آن را ازمن بگيرد. نوروزعلى با اداى اين كلمات ازحشم نايديد شايد شد

ـ عزيزم، حالا خودت رآ آماده سفر كن.
به ايروان نوشتم كه اتاقها را مهيا كننده حالا ديگرحـر الا بهبوداست ومىتوانيم برويم، د كترمعتقد است كه تغيير آب وهوا براى تو لازم است.


خان و زنشمدتى مشغول گَتگَو درباره مسافرتبودند كه نو كر وارد شد و ازخان هرسيد:
ـ خان جواب داد: - يسر، Tنهارا جابِجاكن !Tنهارا نوروزعلى ايِتاپانى موغاتى

Tورده.
نو كر جوجهها و تخم مرغها را بهTشزخانه برد و الاغ دا هم
بهطويله كشيد.
بعد، سريكى از جو الها را باز كرده، مشتى از Tد T Tن برداشت ويّش غانآورد و گغت:
ـ
خان بعد ازمشاهدهTرد به نو كر دستور داد تا نهار بياورد. صرف نهار دوساعتى طول كشيد وتنها بعد از نهار بودكه خان بهيادش Tمد كه نوروزعلى را بهستت فرستاده است. نو كر را صدا زد و از نوروزعلى هرسيد:
جواب شنيد كه نوروزعلى هنوز از يستخانه برنگگته است. خان ازتاخير بيش از حد نوروزعلى دهارححيرت شله هيشخود انديشيد كه شايد نوروزعلى بعدازيست انداختن نامه خودش را بهبازار زده كه هيزی بتورد ويا حیزهاتُى خريد كند.
ساعتى نيز گذشت ولى از نوروزعلى خبرى نشد. خان، نو كر را صدا زده دستور داد تا بهسستخانه برود و به بيند

نوروزعلى چه به سرش Tمده وچه هیز موجب تاخيرش شله است. نـمساعتى نگّشُه بود كه نو كر بر گشت و خبر آورد كه او را میدا نكرده است. خان به بالكن TTمد، سيگارى روشن كرد و مشغول تدززدن شد.

برايسُ يقِن شد كه اتفاقى براى نوروزعلى روى دادي ادي است. خان، دراين افكار بود كه مامور بليسجلوى نورى در آمد وتا جشمش

به خان افتاد گفت:

 بازداشتكاه .
خان از اين سخنان بقدرى دحار حيرت شدكه مــدتى نگاهش بهساول خيره ماند ونتوانست حيزى بغويد: بعد بهحرف Tمده گفت:
 كه كلانتر او را نگاهداشته است؟ مامور جواب داد:
 بياوريد بهاداره هليس، خون اين مرد واقعاً بيحاره است.
 لباس يوشيد وبهاداره بليس Tمد.

 را با دامن آرخالقش بالك ميكند....
خان، احو الات را از كالانتر جويا شده ضمانت رعيت خود رد كزد و او را بهممر اه خود به خانه آورد. نوروزعلى به محض رسيدن به حياط خان، كنار ديوارحمباتمه زد و گريه را ازسر گرفتـ.
 نوروزعلى را پيش خود خو اند و كفت:

صندوق غست / 90
ـ نوروزعلى، حالا Tنجه راكه برسرت Tمده تعريف كن، اين

 به حبس افتادى...
نوروزعلى بهيا خاسث، نزديكتر Tمد، اشك جشمش را با دامن
قبايش بال كرد وجنين گفت:
 مرا ببخش! ! من هيج تصصيرى ندارم. يكنفر دهاتيم، من جه ميدانم نامه چجست، صندوق هيست، بست كجاستْ
 بگردان هيج ضررى ندارد . اگر نمردم و زنده ماندم تلافى مى كنم .

غلطى بودكردم..
جه ميشد كرد.اينطورى شد. اينهمخو است خدرا بود ومىبايست
 نوروزعلى ضمن اداى اين حرفها جلوتر آمد وبخواست تا روى

باهاى خان بيفتد.
خان گَت:
 تو به من جه بدى كردهاى تا من ترا ببخشم؟
 با دست خودم دادم بهاذكافر لامصب. آنهم گَذاشت توجيبش و راه

خودرا كشيد ورفت.
_كى كاغذ را گذاشت تو جيبش و رفتم
 _ كجا گذاشت رفت

89 / جند داستان
ــ رفت ممان جا كه صندون به در Tن نصب بود، داخل Tن جا
شد و رفت.
خان اندكى مكث كرد وبعد چرسبد:

 TT Tـد ونميدانم جطورى صندوق را باز كرد ونامه را برداشت وبرد.
 بود - حراكه نبود، كاغذ زياد بود. همهTنها را جمـع كرد وباخود

خان به تهعهه خنديد.

 با روس دعو ا كردى؟
نوروزعلى چجنين گفت :
 راست رفتمورسيدم بهنزد ديوانخانه فرماندارى. بنائىراكراكه تونشانشانش

 حقيقتش ترسيدم ازدست من عصبانى شوى.
 دودليم اين بود كه يادم رفته بود از تو بيرسم كه يس از آنكشكاغذرا به



بمانم تاكى بايد همينطورى واايستم.

صندوق بست / وV
Tآخرخان، الهى به قربانت برم، تو خودت شاهد بودى كه الاغ

يك مشت Tرد آوردهامكه هنوز همينطورى مانده اينجا . خان فداى سرت گردم ، حالا بگو نو كر بيايد ايسن جورالها را را را

 شد _ كاغذ را نِنداختم. درصندوق را ول كردم ورفتم در گوشهاى

ايستادم .
اول فكر كردم بر گردم بيايم و از تو بيرسم. ولى راستش ترسيدم كه از دست من عصبانى شور آى وبا بگوئى كه نوروزعلى عجبآدم نفهمى است. عجب آدم





انداخت وراه خود را كشيد ورفت.





 كاغذهائى كه به صندوق انداخته ميشود ، بايد همان تو بور بماند گتمّ، بهخود جرأت دادم، بيش رفتم، درصندوق را بلندكردم و كاغذ
 ازصندوت دورنشده بودم ،كه همان روس آمد كنار صندوق. من اور اول
 لوطىنكر ديگرى دارد. ازطرف راست دستش را برد توى صند روند



بيندازد، ديروقت است به ده نميرسم. - ای بابا ، حالا مگه ميخذارم بروى، بگَ به بينم بعدش حیى شد ـ خان، دور سرت بگردم، يتيم ـ يسرهام فداى توباشند. الهى
 يواشكى كاغذهـا را ازصندوق در آورد. Tنها را را دسته كرد و زد زير زير
 بازويش گرفتم و نگذاشتم در بره. گفتم: Tهای، كاغذها را راكجادرارى ميبرى
مگگر مردم كاغذهاشان را براى تو اينجا انداختهانداند
و كلام وتا آبرويت نرفته كاغذهاى مردم را بگخذار سر جاش

 مگر درشريعت شما دزدى را گناه ننو شتهاند؟ خان مرا برا به سر بحچهمايت بغردان، مرخصم كن بروم. ديروقت است. هوا دارد دارد تاريك ميشود - حالا جه عجله دارى، ميروى، بعدش جطور شـو شد - بينم در كجاش بودم...

آهاى، يسر مواظب باش، الاغ نهالها را ما مى شُكند.... نوروزعلى تا خواست بهطرف الاغ بدود، خان مانـ شد.

هـندوت يست / 99

- به بينم كجاى صحبـت بودم. هرقدر اصرار و التماس كردمكه اربابممر اميكشد. اقالوكاغذ اورابهمن يس بده، گغت نميدهم كهنميدهم. ديدم كه حريف خحيال فوار دارد. خون به كلهام زد. دودستى از شانههاى كافر گرفتم وطورى ازرو برزمين انداختم كه ازشلتبرخورد دهانش خونين شد. بعد از ديو انخانه فرماندارى ريحتتند و مرا به باد كتك گرفتند وبعد بردند وبه حبس انداختند.
الهى، قربان قدمهاى تو بگردم. اگگر تو نبودى حالا خحلى وقت بودكه مرا فرستاده بودند سيبرى، حیونكه آنجا غير از مــن خهند نفر

زندانى ديگَر نيز بود كه به من گَتند Tن روس موأمور دولت است است
ديگَه ... من چحه كار ميتو انستم بكنم؟
خان، فداى سرت برم، حالا تو بگگ گَناه از كيست؟ خان مدت زيادى قاهگاه خخديد. هوا تاريك شدهبود. نوروزعلى بـا شكم گگرسنه جو الهاىخالى آرد را به קشت الاغغ گرسنه انداخحت و راهى ده خود شد. سه روز بعد، از ايروان به خان تلگَر ان رسيدكه ها نامه واصل شد، اناقها Tهاده است)، خان عازم ايروان شد. يكماه ونيم بعد نوروزعلى را به ديو انخانه آوردند و به جـسرم توهين بهمأمور دولت درحين انجام وظيفه، سه ماه زندانى بريدند. اما
 شدن سهماه مدت زندانى نوروزعلى در ايروان بگوشولى خانرسيد. ولى خان وقتى اين خبررا شنيد اندكى درفكر فرورفت.

اوستا زينال

بهارمنى موغدوسى T
 دار الفنون مسكومشغول تحصيل بوده واكنون كه تحصيلاتش را ايايان دادهبود، داشت بهوطنش برمى گشت تنها سهبار بديدن والدين خود الدوري ايمده بود.

 تمامكرده خو شبختى بزر گی بود.

 خود را دراتاق كوجك قرار دهند . دراتاق كوجك


 اختصاص دهند و اتاق شسم از آن يسر كوحكشان بـان باشد. اتاقها هيِج كم و كسرى نـداشت.كاغذ ديوارها نونوار و تميز

VI / اوستا زينال

بود. تخته فرشاتاقها تازه رنك خورده بود، ولى لیيزى كه بودهندروز
 ازسقف اتاق مهمانخانه در نزدبكى فلاب جـــراغ ان به سمت بنجره فرو

ريخته بود.
موغدوسىT گوب و زنش جنين صلاح ديدند كه بناتىبياورند تا قسمت ريخته سفف را مرمت كند.
موغدوسى انتظار Tمدن پسرش را بهاين زودبها نداشت ـ زيرا بسرش هنگام حر كت ازمسكو نوشته بودكـه درتغليس دو هفته مهمان

دائى خود خو اهد بود.
رطوبت بــاران هنوز از قسمت فروريخته سقف نرفته بسود و موغدوسىT گوب در نظر داشت كه بعد از خشك


مى آيد، بيش از وقت سقف را تعمير ميكرد.
 نهادند كه هرقدر ممكن است زودتر اوستائى بياورند تا كار تعميرسفف را دوروزه انجام دهد.
موغدوسى از خبلى وقتها يیش ميدانست كه در همسايگگى Tنها
 اوستا جعفر رفت. در زد وسراغ اوستا او جعا
 است وغروب خواهدTمد. موغدوسى كمى ناراحت شد . زيرا اميد چندانى به بيدا كردن اوستاى ديگر نداشت و از طرفى هم نميخواست تا فردا منتظر بماند. زيرا تعمير سفف و گرد گیرى اتاقها يكروزه ممكن نبود.


درميان نهاد. حاجىرسول، اوستا زينال راكه به تاز گى از ايران آمده بود، به موغدوسى معرفى كرد. كسى سراغ اوستا زينال فرستاند. آمد ودرعهده شد كه با روزى دومنات اجرت، سقفخار روانه موغدوسى را تعمير كند. بشرطاينا وراينه همين

 را بموقع انجام دهد، علاوه بردستمزد، شش ذر ور و و نيم نيز ما ماهو
 خانه موغدوسىآگوب حاضر بودنل. او خورجين خود را در بالكن گذاشت ، داخل اتـاق شد. نگاهى به سقف انــداخت ور وانگگاه رو به

موغدوسى T گوبّ كرد و گفت:
ـ ارباب، ميترسم تا فردا عصر نتوانم تمامش انم كنم. موغدوسى Tگوبِ جواب داد فردا عصر انجام نداد. اوستا باز نگامى به سفف انداخت و افزود كه امــرورز تا عصر
 كه همه اينها كلى وقت ميخيرد.


 بياورد وبعد خودش با زن و يسر كو جكش شروع بهانجام فرمايشات اوستا كردند. اوستا زينال دربالكننشتست وجيق خود موغدوسى آ گوبِ بكمك بسر كو جكس نردبان را ازحياطباتاق

Vr / /اوستا زينال

زن موغدوسى يلكبسته سِگار با يك قوطى كبريتاورد ويپش
اوستا زينال گذاشت.
موغدوسى و یسرش چند پارچه تتخته بزر گَ
حياط بهاتات Tوردند.
به دستور اوستا زينال، موغلوسى و پسرش نردبان ديگیى نيز ازهمسایه گرفتند و Tوردند.
ساعتى بعد، الأغ بار كشى وارد حياط شد. خر كیَى با سروروىTֹششته بهگَ، از يكطرف و شا گرد او ستا ازطرن ديگر جو الها را بغل كرده وازيشت الاغ گرفند وبداخل اتات

آوردند و گَّها را در گوشهای ريختند.

حو اله حيو انكرد و ازحياط بيرون رفت.
او ستا زينال حیقش را كشيد و خا كسترش را خالى كرد ، بهـا خاست و بالأونْ نيمدار خحـود را كه از ماهوت بدلى بود در آورد،

تا كرد و درگوشهاى نهاد و از زن موغلوسى اللك خواست. وقتى الك حــاضر شد ، قربان در گَـوشهاى نشست و مشغول الك كردن گَ شد.
موغدوسىT گوب به كمك اوستا زينال يكى از نردبــانها را بهيك ديوار اتان و دبگگی را به ديوار متابل تكيه دادند. اوستا زينال يكى از درازترين ومحكم ترين تحختها را برداشت ودرقسمت بالاء ميان چلههاى دونردبان خرك گڭذاشت. بعده به بالکن آمد، يك عــلد سيگار برداشت و روشن كرد و روبه موغدوسى آگوت كرد وهرسيد:
ـ الربابس، اين اتاقها را كدام اوستا ساخته است؟ موغدوسىT گوب جو ابِ داد كه نمىداندكـدام اوستا ساخته،

زيرا اتاقها را يدر او بنا كــرده و او بنائى را كه اتاقها را ساخنه نمى شناسد.
اوستا زينال كلاهش را برداشت و ازتوى ان عرقجهين كثيفى را
 جا داد و دومرتبه از موغدوسى ار گَوب برسيد ـ ارباب، آن بسرت آ از از روسبه برميگرددد، جند سالس ميشه؟ موغدوسى T گوب جواب داد: - بسرش كه از روسيه برميگردد، بيست وجهارسالش ميشه واز

 بايد خيلى دستوبا جلفتىباشم كه نتو انم اينكار را تافردا ظهر ترا تمار بعد كمى بهفكر فرو رفت و روبهربربان كرد و گفت:
 ما، يك لگَ سفالى ويك كوزه سفالى هستآنها را بردار و بيار. يك 'بـخورى هم با خودت بيار. قربان يا اللهى گفت وبلند شد. گَج لباسش را باك كرد، كفُّهايس را بوشيد وسلانه ـ سلانه راه افتاد.
موغدوسى T گوپ بهاو ستا زينال گفت كه:
 اوردنTنها زحمت بيخودى متحمل شد و وقت را از دست داد اوستا زينال اول نتوانست جوا را بگوشه بنجره فشار داده وخاموش كرد گفت: ـ ارباب، هيج عيبى ندارد ، هم الان قربان مىرود و وTنها را مى Tورد.

اوستا زبنال / Yه
يس از Tن، اوستا زينال خم شد و ازميان بنجره بهدمت مشغول ورانداز كردن بائين شد و از موغدوسا

ـ ارباب، توحياط Tب
موغدوسىT گوب جواب داد:

- جوى آبى كه مى بينى هميشه توش آب جارى جار است.


زن از اويرسيدكه اوستاها جه كار دارند ميكنيند موغدوسى ${ }^{\text {گوب }}$ جواب جون كه از جاشان تكان نمى
 Tبخورى ويك لو لهنگت با خود آورده بود. اوسنا زينال شال كمرشرا باز كرد وبه قربان گفت كها Tب بياورد و گج بگگيرد.
فربان بهايوانTآمد", كوزه را برداشت وبائين Tمد، كــوزه را با Tب جوى بر كرد وبر گثتـ.
 اوستا زينال Tرخالق الق خود را در آورده تا كرد و گذاشت توى در گاهیینجره بهايوانآمد، ازتوى خورجينما آله را در آر آورد ودومرتبه بهاتاق باز گشت.
(رياعلىه گفت وبا بهنردبان نهاد وروى تختهبند ايستاده,
 را بالاى تخته كذاشت وخودش بائين امد.
 بردوى ماله نهاد بسقف اتاق ماليد ومشغول ماله كنى شد.

جند داستان / V9
موغدوسى T گوب ديد كهكار بالاخره شروعشده، اندكىتسكين يافت. حتىزنش از كثرت خوشحالى بهاوستا زينال جائىتعارن كرد. اوستا زينال درمورد چايُى رضايت داد وضمناً خواهش كرد كـر سيگار و كبريتى هم بهاو بدهند.
 موغدوسى T گوب فوراً سيگار و كبريت بهاوستا زينال داد. اوستا سيگارى چحاق كرد : در حاليكه كار مــاله كشى را ادامه

ميداد، هرسيد:
ـ ارباب، سسرت حند سال درس خواندهـ موغدوسى جواب داد كه جهارده سال درس خوانده.
 كتاب خو انده باشد؟

- حرفى نيست؛ زياد خوانده. ـ ماشاءاله؛ هزارماشاءاله، دراينصورت ارباب خطش هم بايد

خيلى خوب باشد؟
موغدوسى Tگوب هرسيد: - حطور يعنى خطش؟

ـ ــ يعنى قلمش، نوشتهاش ـ
ـ البته، خوب است.
اوستا زينال ماله را روى تخته بند گذاشت و سيگار خـساموش خود را دومرتبه روشن كرد. درجاى خود حمباتمه زد وچنينا اوامه داد.
 كه نظير خط درسخو اندههاى ما نميتواند باشد.



اوستا زينال / YY

خحير، تنها هفت ـ هست سالى به مسجد رفته و گلستان را فتط تا بــاب
دومTان خوانده. با وجود اين، بيا وخطش را تماشا كن.


بيجارهایى.
موغدوسى T گوب حيزى نگفت تا شايد اوستا زينال صحبت را
مختصر كند ومشغول شود.
قربان متو جه شد كه گَي داخحل لگن سفت وغيرقابلمصرف شده از نردبان بالا رفت ، لگن را بائين آورد. گَ سفت شده را را خراشيده
 كذاشت.
اوستا زينال ته سيگار را در گَ فرو برده خاموش كرد ،كار را
ازسر گرفت وبه صحبت ادامه داد:
ـ ارباب، شما حرا پادشاه نداريد?
موغدوسىT گوب جوابى نداد و از اتاق بيرون رفت.
 تختهبند هائينT Tده، قربانTبميريزد و اوستا دستهايسرا مىشويد.



بالافاصله برمى گردد و كار را تمام ميكند. يكساعت ونيم بعدش اوستا زينال بالاى تـنته بند رفت و قربان گَّ ساخت.
موغدوسى تا ديد اوستاها كار را شروع كردند، يسش انها
 نشود؛ در اتات جلوى نشست. موغدوسي صفته روزنامه دا گرفت بود وميخو است نگامى به

تاريخ حر كت قطار بيندازد وبداندكه بسرش با كدام ترن عازم وطـن خواهد شد وكى خواهد راهد رسيد. دراين ميان صداى اوستا زينال بلند شد كه ميگفت: ـ قربان گُج بغير... موغدوسى با خود انديشبد: اگرترن ساعت ينج صبح ازتفليس حر كت كند، عصربهايستگاه

Tالى Tالى خواهد رسيد.
باز صداى اوستا زينال شنيده شد كه ميگفت:
ـ قربان، تو تثليدت بهكيست؟ موغدوسى بيش خود مى انديشيد: ترن عصر فــردا در در ايستگاه قورتلار خو اهد بود وبا اين حساب، ما بايد ترن ساعت 9 فــردردا نه،

بس فردا را منتظر باشيم.
صحيت اوستا زينال اينطورى ادامه يافت: مسلمانان ولايت شما بريدرم لعنت، ا گر كو اقكترين وجه شبهى به اسلام داشته باشند، مىبينى، همين اقا صادق بیى ناري


 الطم قسم مى خورد كه امكانشرا ندارم. هرا جرا امكان ساختمان كردن را دارى؟ جرا هرا امكان نگهدارى اسب



ولايت شما فوقالعاده بیغيرتند، گِّج بده...!
قربان كه داشت از ملaهاى نردبان بالا ميرفت جوراب ـ اوستا خدا بدرت را بيامرزد، T Tا صادت حه تقصيرى دارد ؛
ra / اوستا زينال
 اگر امام نخوامد مگر ميشود به زيارت رفت؟
اوسنا زينال با لحن عصبانى وبه صدانى براي بلند گغت:

 جه كار دارد كه اين نوع ملعونها را بخخو اهد . برای اما امام جه اهميتى
 قربان لگن گَ را بالاتر برد و گفت:


زيارت رفتنس محال است.

 نيز كمك مى گرفت گفت:

 درفكر مال دنيا نبودهام. حونكه گفتهاند مال دنيا

 يكى ازمعتبرين زنجان بود وبراى خرد خود بود. وقتى اومرد، مندوازده سالم بود. خوراستيند
 دخترش را بمن بدهد. دختر، البته يك كـمى كــو
 از حوبه دار هم Tويزانم نمى گيرم. گفتم كه دخترك كم سال بود. هرجند عمويم با زيارترفتن

ه / / حند داستان

من مشالن نبود، ولـى حس ميكردم، نظر اصلى او اين است كه من
اول زن بگیرم وبعد به زيارت بروم .
گغتم والله، بالله ميخو اهيد بكشيدم وميخو اهيد گر سنه بیخذاريد،
بايد بروم.
موغدوسى Tاگوت وارد اتان شل و ديدكـه اوستا زينال بالأى
تتخته بند چحمباتمه زده و سر گرم صححبت است .
موغدوسى اخحمهايش را تو هم كرد، سرش را بطرف بالا برد و
دو دستش را بهطرف اوستا زينال دراز كرد و گֹفت:
ـ اوستا زينال ترا به خدا به كارت برس. بلكه تـــا فردا عصر تمامش كنى. اگر تا فردا تمامش نگكتى ناحار كار ناتمام خو اهد ماند. هس فردا صبـح زود ميهمانان وارد ميشو ند. اوستا زينال بر خاست، ماله را برداشت، گگَ را كه سفت شده

بود دست مالِد وبه قربان گفت :
-
وبعد رو كرد به موغدوسى Tاگوپ و گفت:
T T T ارخه ارباب من جه خاكى به سرم بريزم؟ اين نــو ع احمقها هاك آدم را ديوانه ميكننل. مگر ميذارند آدم سرش را بيندازد هائين و كارش را بكندף
موغدوسى Tگوت، با اخمهاى تو هم، رو به اوستا زينال كرد و
كفت :

- T T راه بيندازيدף اگَر بنا باشد كه شماها دعوا كنيد، آنو تـت كار را كى

بايد تمامكند؟
اوستا زينال به طرف موغدوسى بر گَشت، با مالهايكه دردست داشت دوبار به سينه خود كوبيد و گֹت :

اوستا زينال / A1
ـ كار را من انجام خواهم داد، من . جرا خخودتان را ناراحت ميكنيد $\ddagger$ وجودت بسلامت



 ـارباب، ابدأ ناراحت نباش!
 ميشوى، اگر لطف خدا شامل حال باشد، اينكه جيزى نيست. اگر اگر ده
 آن وقت من جه گناهى دارم. قربان گَج بغير.... ساعتى به غروب بانده بود كه اوستاها دستهايشان را شستند ور ور از كار در Tمدند. ازشش قسمت ريختهسفف، فقطيك قسمتآن درست شده بود.
 خوامش كرد كه صبح زودتر سر كار بـايند.
 ـ ارباب، خودهت را ناراحت نكن، اونا خدا
 را درييش داشتند، اوستا زينال به فربان ميگِفت:



 عمل كند وسوم از اينكه از حاجى رسول بد ميشه. اين مرد در ولايت

برای خهود سرى ميان سرها دارد.
قربان اول حيزى نگغت ولى يس از مدتى اظهار داشت:
 تمامش كنى، حالاTمديم و كار تمام نشد، آنوقت حطورى ميسهوه نكنه ارمنى از بابت دسنـزد اذيتمان كند؟ - برادر، ترا بهحضرت عباسحرف مفت نزن، جيزى ميگونئى
 عرض وطولش حيه كه نتوانيم تمامش كنيم؟


 اوستازينال بالاىتختهبند بود.قربان مشغول سانـون
را ابنطورى باز كرد..
 ـ اوستا زهنال كه بادست راستش گگّ از لگّن برميداشت گفت: ـ درخوبيش كه حرفىنيست. ولى خهفايده، خدا بهراه راست هدايتش كند.
 ارمنيها هيز به اين Tششكارى را نمى بينند . ابنها جــرا برنميگردند تا موسورمان شوند9
اوستا زينال ماله گجّدار را بسفف كشيد و گفت:


 كى Tفريده وكى را بايدTنجها بفر ستد؟

Ar / اوستا زينال
اين كارها، همه راز وحكمتىدارد و گرنه ارمنيها خودشانخوب ميدانندكه مذهب ما از مذهبT Tنها بهتر است. خلداى عزو رجل.... ـ الوسنا، ميان حرفت شكر. ـحالا كغتم كه موسورمان نشوند معلوم نيست اينها هرا از گوشت خوك اكر اكراه ندارند. اوستا زينال ماله را گذاشت روى تختهبند وحیقُ را را برداشت

ومشغول حاق كردنان شد وبه صداى آ هسته گَفت: - منميگم ارمنيها خودشان هم خوب لذتى ندارد. اما حيف كه گردنگیرشان شده و نمىتو انند از از
 خورالك حيوان وTنگهى حكمت همه اينها بيس خداست. بيا، لگّن را بردارگّج بگیر. قربان از نردبان بالا ميرفت زيرلب زمزمه ميكرد: _Tرى،Tنجاكه ازبل صراط بايد گذشت، تماشائيه... اوستا زينال بكى بهچچتِ زد و ادامه داد. ـ قربان ميدونى؟ اصل كار دراينه كه انسان راه حت را را يدا كـد كسيكه راه حق را شناخت، كسيكه خداى تعالى را.... موغدوسىT گوب وارد اتاقشد وبى گفت وشنود بهاوستازينال خحره مانده. اوستا زينال رو كرد به موغدوسى ويرسيد: _آهاى، ارباب! ترا قسم ميدهم بها زهرمار چهلذتى ديدهايد كهTنرا ميخوريد؟ موغدوسى T گوب با عصبانيت دستهايشرا بالا گرفت وبصداي

بلند گفت:

- مرد، بغو بهبينم تو Tمدهاى اينجا ملائى كنى

 نگفت. او ستا زينال هصقش را روى تختهبند گذاشت، ماله را برداشت

AP $/$ /
ومشغول كار شد.
موغدوسى، اول خواست كار كار را ناتمام بغذارد وحساب اوستا


 گذاشت. نمىبايست دست ميزديم و حالاكه دست زديم، بايد تمامش كنيمه.
زن و شوهر صلاح براين نهادند كــه موغدوسى آ










 مزد نمىخواهدور موغدوسى Tگوب در برابر اين حرفها ساكت ماند و سرش را
 صدا زد و گفت:

- موغدوسى عزيز، كجا ميخواهى بروى، بيا بشين كمى اصحبت


اوستا زينال / Aه

- موغدوسى، جلو در دكان ايستاد وجوابى نداد، ساعتشرا از

 برگردم وبهبينم اوستاها دارند حهكار ميكنند. ـبابا تورا بهمذهبت زياد سخت نغير . معلوم ميسّه حرنهاى مرا مرا بالك شونحى بهحسابT Tوردى. من به اوستا زينال سفارش كردرم و و او هم
 بيا بنشين تاكمى صحبت كنيم.
 ميترسم كار را ناتمام بگذارندن - بابا، ترا بها بسر حاجى رسول جهاربايهاى را براى نـُسنن موغدوسى يشى كشيد . موغدومى نشُست وحاجىدسول بازشرو عكرد باطمينان دادن
 اوستا زينال را خيلىوقتاست وته ميشناسد وكه اوستا زينال مرد مؤمن ومتدينى است و كه غيرتمند و درستكار و كار Tامد وباهوش ور و و عا فوقالعاده وفادار است وكه تا بهامروزيكدفعه هم نمازش بهفضا نرفته

است ..
درهمانموقع اوستا زينال باقربان اين مكالمه را داهت.


 من اعتماد نميكنى و حاجى رسول را واسطه قرار ميدهـى. بيا لگن را
بردار گ̌ بگيرا

قربان درحالى كه از نردبان بالا ميرفت جواب داد.
 مشكلى است. قربان دست برد وكوزه را برد
بريزد كه ديدكوزه خالى است.
 وTنطرف كوزه را خوبب ورانداز كرد ، معلوم شد كوزه از يهلو ترك برداشته.
قربان رو به او ستا زينال كرد و يرسيد: ـاوستا، اين كوزه ازاولش ترك داشت ياتازگیىها شكستهاست؟ اوستا زينال جواب داد

 رو كرد بقربان و گَت: ـ قربان، اين كوزه مال ما نيست، مال ما كهنه است و كمى هم بزر گتر است. قربان كمى بهفكر فرورفت وبعد با لگن بيرون Tمسـده و با يك كوزه بر گَشت. اوستا زينال كوزه را از دست قربان گَرفت وبعد مات و متحير بهقربان خيره شد و Tنگاهاه عميقى كشيد و گفت: ـ قربان، خحا ترا لعنت كند!
اينرا گفت وباز نگاهش بهانربان




AY / اوستا زينال
گرفتى وهمهجا را نجس كردى. خدا ترا لعنت كند.

 تف به روى قربان وبعد به حياطTمد. كنار جوىTب نشست و مشغول Tب كشيدن دستهاى خود شد،Tنگاه بهاتاق بر گشت وبه قربان گi
كه اثاث را جمع كند.

از توى در گًاهى لباسشرا برداشت، تف ديگُرى برروى قربان
 خورجين را برداشت ويشت سر اوستا راه افتاد.
زن موغدوسى فكر كردكه اوستاها ميخواهند ناهار بروند. همزمان با

 تا امروز يك دفعه هم نمازش بقضا نرفته است... Tن روز تا غروب، موغدوسى تحتهها و گَها را از اتاق بيرون بردند و اتاق را تميز كردند.
 بهيادش مى Tمد. آن روز، درخانه اوستا زينال هم زنش تمام لباسهایش را شست وسر گرم خشك كردن آنها شد . اوستا زينال لخت و و عربان
 وخودش را نيز Tب بكشد. ساعت نه صبع روز بعد بسر موغدوسى با ترن به زاد گاه خود

آزادى در ايران

يشّت مسجد محل ما، بردوى سكوى كناردر، مرد ینجاهـينّجاه
 مسلمانان بى سواد وغالباً به غريبغر وباى ايرانى است. اسم اين شار اسخص مشهدى ملاحسن است.
مشهدى را درتمام جهارفصل سال اينجا مىتوان ان يافت. تابستانها وقتى از كوجه رد ميشوى بعضا، مشاهده ميكنى كه ملاحسن سرشروابر وريه
 روبـروى مشهدى حمباتمه زده و او عينكش را روى روى بينى نهاده، نيم



 شما، جقدرخوب بود اگر خداوند جاره ساز ميشد تا بار ديگر شمارا ميديديم....ه



آزادى در ايران / A9
خم شده ، مثل اينكه ميخو اهد منقل رابغل كند. روز دبگگر كه از كوجه

 را بدست گرفته ودست راستش را در بغل كرده و سر گرم خــواند








 مشهدى ملاحسن اهل ايران است. ده، دوازده سال بيس ازاين مشهدى در ايروان هفت_هشت نفر بحه مسلمان را دور انحود جمـع كرده
 هم اين بودكه هر بیهایى كه درسش را حاضر نبود مشهدى حسن بر
 جندبار يدران بحهها آمدند و بروى ملا تف انداختند. اما اگربیههما

هراكنده نميشدند، همه اينها را ميشد تحمل كران
 كه هنوزهم برروى سكوى او جند تــا از ان كتابها با جلد مستعـل بها به جشم ميخورد.
 جلد نصاب بسبار فرسوده، بك جلد ترسل زهوار در رفته و بك جلد

48/ جند داستان

ابو ابس تازه.
اما مشهلى ملاحسن،هدر تمام ملت سال بيش از هفتـهشتجلد ازاين كتابها نمى تو اند بفروشلد و بهمين جهت هم، زند گیى مشهدى از راه نامه نويسى تـأمين ميشود . روزى نيست كه سه يا جهار نفر غريبه و دهاتى براى نوشتن نامه يشش مشهلى حسن نيابند. مشهدى از بابت هر كاغذ دو قیك، سه قْك و بعضاً ا گگـر بیفتد

يكشامى مى گِيرد.
اگگرصاحب نامه بسيار ندار باشد، به يك قِّك هم قناعت ميكند
بشرط اينكه صاحب نامه كاغذ سفيدش را خحودش بياورد. خدا بدهد بر كت، كسبو كار خوبى است. درعالم اسلامهيِي

حرفهاى رواجش به|ندازه نامهنويسى نيست. در آناتولى، رد شدن ازجلو مسجدها ممكن نيست . در همه جا هسلمانان بر سر يکكى دو نفر ملا ازدحام كرده وسر گرم نوشتن نامهاند. در تهر ان، تبريز، ايروان، تفليس وماكو نيز وضـع بههمين منو ال است. در گَنجه، درسكو هاى دوطرف مسجدشهر، دونفر شبيه ملاحسن نشستهانل و بيست_سى نفر Tدم Tنها را احاطه كردهاند تا نامه بنويسند، وعملا رفتو Tمد به مسجد غير ممكن است. خدا بدهد بر كت. اما دراين ميان، تنها اين يِكى خوش آيند نيست كه اكثر كسانى كه ميخو امند نامه بنويسند، مردمان ندار هستند. زياداتغات افتاده كه فعله بيحارْاى مى آيد و مى گويد (ا مشهدى براى من كاغذ بنويس «) مشهدى ملاحسن به محض شنيدن سخنطر دست راستش را یيش ميبرد وميگَويد ( در آر به بينم چهه دارى؟؟) فعله دست به جيب ميبرد و دوفیك بيرون ميآورد. مشهدى ميگويد (ااين كم است) فعله قسم ميخخوددكــه ((بيشتر ازاين ندارد)) مشهدى اصرار ميكند

آزادى در ايران /
كه (انه، نمى توانم بنويسم). آخرش فعله راضى ميشود كه بك فعلهديگر
هم بيدا كند و بياورد. اينجاستكــه ملاحسن ، اول عينكش را رور روى بينى ميگــنـارد
 انگشت شهادت دست امنحان ميكند. بعد، يك ورق ور كاغي لاى كتاب بيرون ميكشد ودوقسمت ميكند. نصف آنرا
 قلم را در دوات فرو ميبرد وشرو ع ميكند به نوشتن (اصاحباحبا،قبله گاها!

اولا• و ثاناًا....
اولش دعا وسلام و آخرش (٪ آمين ياربالعالمينه) و آنگاه روبه

 و در جيب بغل خود ميگذارد ورد وراه مى افتد، تا كا كسى را را كه عازم وطن

هست چيداكند وكاغذ را بوسيله او بغرستد.



 ای كاش وقتيكه شما را رقمزد، انگَشَانش خشا خـك ميشد و مردم

را اين چنين دجار دردسر نمى ساخت.
الغرض بيردازيم به اصل مطلي نطلب


 محمدعلى، اوايل عملگى ميكرد وهردو_سه ماه بكبار، سه-جهارمنات

خرجى وشس هفت ذر ع چيت به خانهاش ميفرستاد. سال بيش كه جنك ارمنى ومسلمان اتفاق افتاد، كربالائى محمد

 به خانوادهاش فرستاده است. زنش و مــادرش دوبار سفارش كردهانـاند
 كربالائى محمدعلى كمى خرجى خر خو استهاند

 نيست. كمى صبر كنيد، انشاءاله هر وقت آرامش برقرار شده خرار خرجى خانه را بىفرستم. كربلائى محمدعلى شلوغى ولايت را راست نوشته بود ـ زيرا
 دروغ بود . زيرا روزى نيود كه كربلائى محمدعلى جهارعباسى، يك منات ازعملگى گیرش نيايد.
 بيعلاقه بوده وحتى خيلى دلش ميخو است كه برايشان خرجى بري بفرسند، ولى مقدورش نميشـد. هرقـدر بيشتر تقلا ميكرد، باز جيزى تو جيبش نمىماند.
روزها ميگذشت واو باخود ميگفت رانشاءاءه همين امروزيكى را بيداميكنم وهيج هم كه نباشد دومنات براشان ميفرستمه، اماسرانجام باز موفق نميشد. علتاينكه فرستادنيول برای كربلائىمحمدعلىميسرنميشدراين


Tآزادى در إيران / ar
كربلاتى به نجويز آيّن وشريعت، زن بيوهاى را صيغه كرده بود. اين زن، خواهر يكى از عملههـاى همكار كربلاتى محمد على

بود. او لها او لباسهای كربلاتى محمدعلى را مى شست .
يكبار، دوستش كــربلائى محمدعلى را با به خانه خـــي
كرده بود .
چطورى شد كه كربلائىمحمدعلى يروپاجه زنهرا ديد وخوشش
Tآمد و Tخر سرى هم صيغهاش كرد. كربلاتي محمد على قبلا در يكى از حجرههــاى كاروانسر ای》آصلانه بيتوته ميكرد وقرار براين نهاده بود كه هرماه يك منات بهزن
 به خانه او نقل مكان داد.
زن تازه كربلائى محمدعلى اسمش ريرى نسا بود.


به زن تازهاش گفت:
_ آهاى، هرى نسا، مرُده بدها
هرىنسا با تعجب يرسيد :
ـ م مگر קی شده ؟
كربلاتى محمدعلى دومرتبه تكرار كرد:
ـ مرُده بده!
هرىنسا باز هرسيد:
_ آخه جی شده
كربلاى محمدعلى باز گفت:

هرىنسا به كربلاى محمد على نـزدديك شد، دستش را به دست
خود گرفت و هرسيد :

ـ ترا خدا جه خبر شدهو كربلاى محمدعلى باز تكرار كرد:
 - خ خيلى خوب مرُد گانيت به گردنم . حالا بگّو به بينم چهه خبر شده
كربلاى محمدعلى گفت: ـ به ايران ما (احريت) داده شلده. هرىنسا كمى مكث كرد وبعد پرسيد : _ گفتى حی داده شده؟ ـ جانم (احريت) ديگه. تا حالا اينراهم نشنيدهاى؟ هرىنسا باز اندكى مكث كرد وباكمى تعجب هرسيد؛ - (احريت) يعنى چهـ كربلاى محمدعلى دست زنش را به كنار زد، سرشرا يكورى

 كنم ؟
حالا همه عــالم ميدانند كه به ايران (پحريته) داده شده، اين را حتى بحههاى تو كو حه هم ميدانند . امروز قونسور همه همشهريها را بهمسجد خحو استهبود. تا پادشاه را بخاطر ((حريتى)" كه بهايران عطاكرده

دعاكنند. من هم به مسجد رفته بودم. جمعيت بهقدرىزياد بود كه جاى سوزنانداختن تبود. كربلاى حسينقلى هم T Tنجا بود. همشهريها همهشان بسيار شاد بودند . حقيقتاً هم ما همشهريهاى
 در Tمد. امامىبينى درروسيه اصلا فعله وجودندارد. همهاشهمشهريهاي

Tآزی در ايران / ه

بیحازه مستند كه ايِّجا بهكار عملگَى مشغو لند. هرینسا، اگرخدا بخخواهد، منبعد از این، هول فراوانى دربساط
 حالا ديگر حتماً ميخوم. خودت شاهد بودى كه در آمدم كثاف نميداد. اما منبعد از اين، در Tمدم بيشترخواهد شد. كبالامامعلى، كبلانوروز، قاسملى، اوروج ، مشهدى بــــيرام 6 بقدرى خو شحال شدنل كه حيزى نمانده بود كلاهشان را بههوا هرتاب

كنند
مى گويند همينفردا، قو نسورهمهُ همشهريها را خو امد خو است
وميانTنها (احريت) قسمت خواهد كرد.
آىجان، Tیعان... بَادشاه ما به سلامت باشد.
ضمن اداى اين سخنان كربلاى محمدعلى بشكن زد و چرخید. هرىنسا ، بـا خوشحالى دوباره دست شوهرش را در دستهاى

خود گرفت.
فرداى Tنروز كربلائى محمدعلى ديروتت بتخانه بر گَشت و تـا
هشمش به هرىنسا افتاد گفت:
-هرىنسا، جانم قونسورچیزی بهمانداد و گَفت كه سهم(احويت)،
شماها را در وطنتان اير ان خو اهند داد.
هرىنسا، بشنيلن اينسخناناخمهايشّتو هم رنت وبعداز اندكى
سكوت بهشوهرش گغت:
تو دارى دروغ ميگّونى

- دروغم هحى بود، بهخدا هیزی نداد.

ـخوب نبايدهم بلهد. منبتخم كجا بود كه بهما حيزیببخشندو
اينجا نداد تادر وطتان ايران بدهد و Tنهم بوسل بهTن زن عفريتهات.. من بتختم كجا بودكه اينبا بذهد؟

89 / جند داستان
هرىنسا بعد از آنكه مدتى ازبختش شكايت كرد، جنين گفت:
 زن توام، بايد جانت در آيد و ازم زگهدارى كنى. حالا دوماه تماماست كه من ازتو يكآرخالق مخخمل خواستهام تو نميخرى كه دستم خالى است .
حاللا هم شروع كردداى كه قونسور سهمى مرا نداد و در وطن خو اهد داد. من هيجّوقت تحملس را ندارم كه سهمى تو نصيب آن عفريتهات بشه. بايد همين امروز، بروى و نامه بفرستى كه سهمى تــرا براى خودت اينجا بفرستند و بهآن عفريته ندهند و گرنه هر جیه ديدى

ازحسم خود ديدى.
كربالى محمدعلى درجو دبا زنس كَتى:
 به مادرم خو اهند داد وهيِع امكان ندارد كه مادرم سهمى مـر انـرا بخخودم نفرستد
مادرم مرا خحلى دوست ميدارد و حتماً اين كار را خواهد اهرد.
اوقاتت تلخ نشه، هاشو يك هِيزى بيار بخوريم.


گوشهاى كز كرد.
T آخرسرى كربلاى محمد على قسم خورد كه همين فردا خو اهد


هرىنسا اندكى تسكين يافت. فردا صبح زود كربلاى محمدعلى ازخانه بيرونTمد. او حيران و بلاتكليف بود:
ازيكسو بدونTنكه علتش را بداند، از پرىنسا مىترسيد و از سوى ديگر، اززن اولستكنذبان نيز واهمه داشت. او واهمهاش از اين

آزادى در إيان / aY
بود كه اگر كاغذ به وطن مىفرستاد،تكذبان احساس ميكرذ كه شوهرش زن تازه گرفته وسهمى خحود را براى اوميخو اهد.
كربلاى محمدعلى، تجليد فراشخود را سخت بنهان ميداشت. زيرا روزى كه عزم سفر كردهبود، برادران تكذبان تهديدش كرديرد كه اگر درغربت هوای زن گرفتن بهسرش بزند، میى آيند و سرش رادر

مى شكافند .
تكذبان مم قسم خحورده بود كه اگَر بشنود كه كربلاىمحمدعلى درغربت زن ديگر گرفته، پابرهنه و سربرهنه راه خور اهد افتاد كه بيايد

و گِس زن تازه را با دو دستش بكند كربلاى محمدعلى، غرت در افكارخود بودكه بهجلو درمسجد

رسيد .
مشهدى ملاحسن تازه ازنوشتن نامه اوستاجعفر فار غ شده بود،
نامه اوستا جعفر باين مضمون بود: (ااولا... سلام و دعا. وثانياً Tمين ياربا مالعالمين. مادر مهربانم، مدتىاست كه دراينجا درغربت مشغولكار مستم، مادر مبادا خحال كنى
 نرنج • البنه سعى ميكنم كه بغرستم ولـى نميدانى اينجا تــا گرانى است.
اولها كه خودمتنها بودم، خرجم كمبود و گاه بيگاه يكى يكادومنات
 درستى نيست و اين را ملاها نيز گوشزد كردوهاند بماند اين بود كه دور از حضور، به اذن خدا و شريعت بيغمبر، اينجا
 براى خودشخرج ومـخار جدارد. بهخدا هرچه درمى آورم، فقط كفاف خرج خانه را ميدهد و ديگرهيزى نمىماندكه براى توهم بفرسنم و

هA / هند داستان
ديگر انينكه ازعوض من روى بسرم را ببوس وبهتمام قوم واقربا سلام برسانه. مشهذى ملاحسن تازه از نوشتن نامه فارغ شده بود كه كربلاى محمدعلى ييش آمد، سلام كرد و گڭت:

 اوستا جعفر گفت كــه قلم را بردارد وكاغذ را امضا كند . اوستا جعغر جواب داد كه بگذار كاغذ خشك شود. مسن ميروم باكت بخرم وقتى بر گشتم امضا ميكنم. اوستا جعفر، برخاست و راه افتاد.كربالاى محمدعلى روبروى
 از لاى كتاب يك ورق كاغذ در آورد و بعد دست راستش را به طرف كربلاى محمدعلى دراز كرد و گفت: - در آر بيينم جه دارى؟


سه عدد يك قِكى در آورد و روى يسشدستى ملا گَذاشت. مشهدىحسن يـو لها را برداشت. اول جلو آفتاب گرفت و و بعد درجيبس جا داد. زانوى حشش را بالآوردر، كاغذ را توى دست حشش



نوشت و رو كرد بهكر بالاى محمدعلى و كفت:

كربلاى محمدعلى سينهاى صافل كرد وجنين آغاز نمود: ـ ـ ملاعمو، مطلب يش تو تو بماند ملا تا خواست بنويسد، كربلاى محمدعلى فـورآ دست برد و

Tآزادى در ايران /
قلم را گرفت.
ـ نه، نه. ننويس، اول گوش بدها
مشهدى ملاحسن قلم را از روى كاغذ برداشت و گــوش داد داد .
كربلاى محمدعلى گفت:
ـ منالا بنويس مادر،ميگويند در ايران حريت دادهاند ، مشهدى
ملاحسن نوشت:
(همادر ميگويند درايران حريت دادهانده
كربلاى محمدعلى گفت:
ـبنويس كه ديروز قونسور بهما خبرداد كه سهمى ما را دروطن
خو اهند داد.
مشهدى ملاحسن آنها را هم نوشت.
ـ ـ حالا بنويس كه مادر، به خدا ما من هِيج توقعى ازشماها ندارم
الما دور از حضور..
مشهدى ملاحسن تا خواست بنويسد ، بــاز كربلاى محمدعلى
دست برد وقلم را گرفت و التماس كرد:



ملاعمو، مرا خانه خراب نكن.
مشهدى ملاحسن بازقلم را ازروى كاغذ برداشت و گوشُفراداداد.
كربلاى محمدعلى ادامه داد:

مسهدى ملاحسن اين را هم نوشت.
كربلاى محمدعلى ادامه داد:
 باشد، كم يا زياد، بغر ستيد بهخودم. ملاعمو، حتيقتش من اينحرفها ونها

را اصلا بهزبان نمى Tوردم، ولى مگر ميشود حريف اين زنها شد. مشهدى ملاحسن تـا خواست بنويسد ، باز كربلاى محمدعلى

دست بردوقلم را گرفت و التماس كرد:



مرا بفرستيد والسلام.
مشهدى ملاحسن اين را هم نوشت. كربلاى محمدعلى كفت

 برسان. حالا Tنها را كه نوشتى والسلام. مشهدى ملاحسن اينها را هم

در Tاخر، كربلاى محمدعلى خور اهسُ كرد كه ملا يكبارنو شتهاش
 (ااولا سلام و دعا... وثانياً Tمين يا ربالعالمالمين.. مادرميگويند بهاايران حريت دادهاند، ديروز قونسور بما كفت كه سهمى مـا را را در


 مشهدى ملاحسن بعد از خو اندنكاغذ، آن را را هم بهلوى مكتوب اوستا جعفر جلو Tفتاب كذاشت. در همين موقع، اوستا جعفر بـا بـا يك باكت بر گشتت. مشهدى ملاحسن كاغذ را با قلم به دست اوستا جا جعا داد تا امضاءكند. حين امضاء، جشم اوستا جعفر بهكاغذى كه ملابراى
 و گفت : ـ مشهدى ملاعمو، بين خودمان بماند، كاغذ اينبابا را بهتر از

آزادى در ايران / 1.01
كاغذ من نوشتهاى. بهبين، خطكاغذ من تعرينى ندارد ولى خططذن را تماشاكن!..
بعد از اين حـرفها، اوستا جعفر كاغذكربلاى محمدعلى را هم

 نگفت. مشهدى ملاحسن كاغذها را گرفت واز زيرعينك هردوى آنهارا

ورانداز كرد و گفت:
ـ به، به، Tفرين بهاين خط، يكى از ديگرى قشنگتر است.
 محمدعلى نوشته بود ، اشتباهاً داد دست اوستا جعفر • و نا نامهاى را كا كه بهاوستا جعفر نوشته بود، گذاشت جلو جلو آفتاب .


 خاك ريخت ، باكت را گذاشت به بغلش ، برخاست خحداحافظى كرد

يس از رفتن اوستا جعغر، مشههد ملاحسن بهكربيلا محمدعلى كفت كه برود وباكت بخرد بياورد. كربلاى محمدعلى دراين فكر انر بود
 كه كاغذى را كه بهاوستا جعفر نوشته شده بورد برد از از مشهدى ملاحسن گرفت، جهارتاكرد و گذاشت جيبش وراه افتاد ورفت. كربلاى محمدعلى بـغانهTمــد، كاغذ را از جيب در آورد ، به يرىنسا نشان داد و گفت:
 كه سهمى حريت مرا بفرستند. اگر باور ندارى بياكاغذ را بگیر و ببر

بده برايت بخو انند، تا بدانى درست است بِ نه. هرىنسا كاغذ راگرفت. اينطرف، آنطرفآنرا نگريست وبعد
 ورفت بيش برادرش كربلايى رضا، كاغذ را در آورد وداددستبرادرش

و گفت :

- داداش، ترا بهخدا، اين كاغذ را ببر بده يكى بخواند تا بينم

آنتو جیى نوشته. كربلاى رضا اول موضو عكاغذ را ازخواهرش جويا شد وبعد

كمى فكر كرد و گفت:

- يرىنسا، تو مثل اينكه هيجّ عقل تو كلهات نيست.

برىنسا هرسيد: -حراء
برادرش جواب داد:
_آخه احمق، فكر كن بهبين از ايران هم بهاينجا حريت مينوان
فرستاد؟
هرىنسا گفت:
 است كه نتو انند بفرستند. نگاهكسن ببين T.T.Tنجا قريه (اعربلره) است درساحل ارس. از اينجا تا آنجا همهاش سه ـ ـها جهارووز راه است.
 ولى ميخواهم بدانم از ايران هم بهاينجا حريت مينو انانوردو يرىنسا باكمى عصبانيت گفت:
 است،تو جرا احرفهاى مرا ا احمقانه حساب ميكنى بخو انند، بده بخودم ميدهم ميخرو انـند كربلاى رضاكاغذ را نداد وبا خنده كفت:

آزادى در ايران / +


 از آنطرف بهاينجا حنا وبسبزه ومغز بادام وتوتون وجا وجاى وتريالك
 كه از آنجا حريت هم بفرستند. اصلا دراينجا كسى كــه به داد و ستد حريت بريازد سراغ ندارم.
 كاغذ را ببرد بدهد يكى بخوا بند. برادرش نيز قول داد كه كاغذ را فردا بدهد بخواندر
صبح فردا، كلابلائى رضاكاغذ را اول يسش ملا اروجعلى برد ملا اروجعلى ، دو سال است دراينجا رود مكتبى باز كرده و جندتائى بحه بهدور خود جمـع كرده است.
ملا اروجعلى، كاغذ را گرفت وبعداز Tنكه بهدقت بهاننگريست
كفت :
ـ اين كاغذ باخط ترسل نوشته شده وخطشُبسيارمغشوشاست.


 ميرزاحسن، دراين مكتب معلم دروس اسلامى است وخورد معلمخانهاى كه اسمش ها سميناريا « است تحصيل كرده است. ميرزا حسن كاغذ راگرفت وبدقت نگريست و گفت „آنكه اين كاغذ را نوشنه دستش بشكند . آن را بقدرى ريز نو شنه كه خواندنش ممكن نيسته. كربلاى رضاكاغذ را ازميرزا حسن هم گرفت، ولى نمىدانست
/ / op

پيش كى ببرد كه نا گهان يیادش Tمل كه مشهدىحسين عطار، خيلى بايلد درس خحـوانده باشلد . زيرا كــربلاى رضا چندبار در مـجالسى كـــه مشهدىحسين عطار ازشريعت وححيقت وهدايت وخلقت بححث ميكرده ري شر كت كرده بود. هروפت مشهدىحسين صحبت ميكرد كربلايى رضا
 كربالايى رضا، وتتى به دكان مشهدىحسين رسيد كــه مشهدى معّارى نبات دريك كفه ترازو گذاشته ومشغول وزن كردنان بود واين سخنان را تحويل مشترى ميداد : (ر خــدا مرد گانتان را رحمت كند . مرحوم ججدم هروقت مرابغل ميكرد بهیدرم ميگَتت كه كربلايى اسمعيل
 اول و آخر يك عالم از آب درميآيد . حالا مىىبينم كه در حقيقت جدم ميدانست كه مسن Tاخحرالامر يك خیيزى خــو امم شل . بلدون شك علم

 كه خود بخخود به مغز آدم راه پيدا اكند. انسان تا بحو اهد علم بياموزد 6 شيرى دا كه از مادر خورده از سوراخهای بينيش فرو ميريزد. نميدانى سرم جه بلاها كشيده ویاهايم چهه چوبها خورده و خه كتكها نوشج چششمر ريخته تا تو انستهام بهيك تر تيبى داخحل جر گه علما شوم و گرگنه دردت بجانم اين كارها شوخى كه نيست وديگگ, اينكه انسان بايدتابليت و ذكاوت داشته باشد. هردرسخو ان كه عالم نميشوداه كربلاى رضا وارد شل و كاغذ را به طــرن مشهلى وحسين پيش

برد و گَت:
ـ مشهلىعمو، خحدا يدرتان را رحمت كند. بهبينيد دراين كغذ
حه نو شته.

آزادی در ایِران / هـه

مشهلى حسين يس ازTآنكه نبات را بمشترى .داد، كفذ. را گرفت وبعد از Tنكهان را به دقت ورانداز كرد هرسيد:

اين كغغذ را كى نوشتها
كر.كاى رضا جو اب داد كه نميدانم كى نوشته، شايد مملائى كه
جلو مسجلد مى نشيند نو شته است.
مشهدىحسين شرو ع كــرد بخو اندن كاغذ : > او'لا عمده مطلب سلامتى وجود ذِيجود شماست و ثانياً اگر از آحو.الات الِنجانبنشو استه
 دورى از شما، خــداوند عالم سببى سازد و وـسيله خيرى انزگیزد كمه 6


بعل...()
مشهدحسين كاغذ را تا اينجا راحت خو اند و بمد كمى مكث كرد وبز حمت ادامه داد: اولايت غربته بعد باز اندكى مكث كرد و

كلمه را خو اند: ((حونكه)ه)...
 نتو انست ادامــه دهد . كاغذ را روى كفه ترازو گذاشت ، رو كرد به كربالى رضا و گفت:

- باباجان، من كسى را كه إين كاغذ را نوشته مىشناسـم اين كاغذ
 نمىتو اند بحو اند. زير| امشهلىى ملاحسن ححقيقتاً هم ملاى عميقى| است. من فكر همى كنم نظير الوحتى در.تبريز هم كمتر هيدا ميشود و'كاغذى را كه او بنو يسد كمتر كسبى ميتو ان يافت كه بتو اند بـغو اند.
 است. غخط را بهبين، دبط را تماشاكن.

ضمن اداى اين سخنان، مشهدحسين دوباره كاغذ را برداشت ومشغول تماشاى آن شد. كربلاى رضا كاغذ را از مشهدى گرفت ، گذذاشت توجيبش و
 نويسندهكاغذ بايد همان ملاى عينكبحشم باشد بانه بربالاى سكوى كنار درمسجدنشستهاست ومشغول نوشتننامه بهيك دهاتىاست. كربلایى بيش مشهدى ملاحسن Tمد و گفت:
 كر بلاى محمدعلى كاغذ نوشتهاى؟ مشهدى ملاحسن از زير عينك بهكربلاى رضا نظر انداخت و جواب داد:
_كدام كربلاى محمدعلى؟ كربلاى رضا گفت: ـ همانكسيكه نوشته سهمى حريت او را به خودش بـر بفرستند . مشهدى ملاحسن جواب داد:

 اينكه خود تو بودى كه ديروز آمده بودى؟



 يرىنسا داد فسم خورد كه احوالات را را ازملائى كهكاغذ را را نوشته جويا شده، كربلاى محمدعلى كاغذ را هـانطور كه ميگويد نوشته الا شب،هرىنساكاغذ را به كر بالىمحمدعلى داد تا بفر ستد بهوطن.

آزادى در ايران / loY
كربلاى مسمدغلى كاغذ را بـرداشت و رفت به دكان تــاجرى




 وكربلاى محمدعلى جواب ميداد كه ((هنوزخبرى نيست)، اوايل بري نسا وقتى اين جواب را مى شنيد مى گفت (ادرو غ ميگورئى) و كريالاى


 فرستادهام، يِ نهاه.





 ومشغول ماليدن جشمان خود بود كه زن زي به شوهر گـفت:


خواهى داد؟ كربلاى محمدعلى جواب داد كه (هرجه بخر بخواهى ميدهم، نكند جيزى در خواب ديذهاىه. برىنسا جواب گفت: ها تو خــه كار دارى
 كربلاى محمدعلى، اين دفعه شروع به التماس كرد : (اترا بخدا
 جون اگر بگويم خاصيتش از بين ميرودهـ).
 ازظهر گذشته بر گشت به منزل. برى نسا يرسيد:


 شروعكرد :
ـ زن ، يس تــ،
خواهد Tمد؟
برىنسا جنين جواب داد:


 شوهرش مشهدى حقورددى خواب اورا به ملا نقل كرده و ملا گَغتهيود


 دوست داشت.بلى... جو الهایبزد گی بارالاغ غ بود. اينجانوالها بالها بعدرى

گشاد بود كه ميشد به اندازه اين اطاق...

ـ زن ، تـا حاللا جوال هم ديدى كه به كشادى اينجـا باشد ؟ ها، ها، ها ها
.يرىنسا شروع عكرد به قسم تهوردزد كه:

آزادى د. ايران / 0a
6 -


 حالا نگیرد - و. از رويم بــوسيلـ و يكتى از درشتترين هندو,انهها را
 دوومت ميداشت، اكنون دوست نداشتهباشد.

 زن وشوهر به حياط نگريستند ، الاغى وارد حياط شد ، بالاى

الا غ زنى نشسته بود ومردى نيز همراهس بود . يرىنسا وكربلاى محمدعلى، اول تازه وارد هسا را نشناختند. حتى كربلاى محمدعلى به شو خحى گفت: هزن خو ابت تعبيرشد، بيا زن عمو شهربانو برايتت هندوانه آوردهی. هرىنسا بار ديگر به دقت به تازه واردين نگاه كرد و از جـــاى برخاست. كربلاى محمدعلى نيز كمى بيستردتت كرد ونا گهان پوای! گَتت و دويسد به گوشه اتات تا خودش را قــايم كند. هرىنسا هو لناك هيش شوهرش دويل ونمىدانست هحه كار كند. كربلاى محمدعلىدويل

به طرف هنجره تا شايد Tنرا بشكند و خودش را بيرون بيندازد . بعد دوباره نگاهى بحياط انداخت و دويد بطرف در ويو اشكى خودرا انداخخت به حياط وبا به فرار گذاشت. زنى كه سوار الاغبود، با هردو دست از زمين سنگت برداشت و شروع كرد به فحش دادن و دويدن از يشت سر كربلاى محمدعلى، زن مرتب دادميزد: עايدرسلك، زن گرفتنت بس نبودكه برميدارى به من كاغذ هم مىنويسى؟ّه ومردى هم كه همر اه زن بود به طرن كربای محمدعلى دوى آودد. زن يكى
-11 / / جند داستان
ازسنگها را كــه بهدست داشت بسوى كربلاى محمدعلى برت كــرد.
 كربلاى محمدعلى يرت كـرد. كربالى محمدعلى از ديوار حياط بـا بالا رفت وافتاد بهحياط ديگر وبابغرارنهاد. پرىنسا نيز درتوى اتان شيون

 فاب بازى به يكديگر نثار ميكند. زن تازه وارد ، همسر اولى كر وبلاى محمدعلى بود كه درقريه عربلر زند گی ميكرد و مرد نيز برادر اينزن بود، ديگر نمىدانم Tخر معر كه به كجا كشيد.

تر بانعلى بيك

خبر Tامدكه فرماندارميخو اهد بهده بيايد وبعدمعلوم شدكه روز تولد زن بخشدار است.


 احاطهكرده بودند. اهالى دهكدههاى همسايه نيز با خبر شده بودند و
به تدريج جمع ميشُدند.
 و بغير از كدخدا ويساول و ميرزاهاى مباشر بهكسى اجازه آه ورود داده نمىشد.
توى حياط بخشدارى سك صاحبش را نمىشناخت. از كثرت
هياهو وقيلوقال گوش كر ميشد .


 كدخدا و گاه نيز بطرف مباشر مى جستند و (اعو-عوه) ميكردند.

زن بخشدار، هرجند لحظه يكبار ، به بالكن مى آمد و داد ميزد
(تيشهه) يعنى ((ساكت)، وبعد دوباره ميرفت تو . يكى ازآشَزهاى بخشدار، با يسُبند سفيد بيرونآ امد وبه يكي از مباشران گفت: (رزود باش نيم گروانكه زعفران ان تهيه كن! !) مباشر نيز

 نيم گروانكه زعفران بياورده،. اندكى بعد، Tشپز ديگرى كارد كتلت در دست، به يكى ديگّر از
 است): .
مباشر با خوشحالى دست به سوى سبدهائيكه در حياط. بـودد،
دراز كرد و گفت:


 هجومآوردند. هند لحظه.گذشت و تو گفتى
 بخشدار تازه وارد از اسب بِياده شد و وارد حياط



 مباشران و كدخحدامائيكه تازه از راه ميرسيدند.از از اسب بائين مىى امهدند. وخورجينها را بهداخل حياط مى كشيدند.

قربانملى بيلك / TIr
ازطرف ديگر، دملتيها ديگٌ وظرف وفالى وبلى وبلاس روى دوش
 وتميز شان ميكردندند.
دوبـاره هياهو راه افتاد . شابـع شد كــه فرماندار داره مياد .


 فرماندار نبود، بلكه يكى از افسران قزاتف بود.
 را بوسيد و اهووالبرسى كزد همگى بهاتاق بر گشتند.

 جماعت،را اينطرف وآنطروف راندند وبه مهمان تازه وارد رار راه باز كردند.

بيك بهمض ورود بهحياط؛، نگامى بحب و ر راست انداخت





راست ازسر برداشته بالا برد وفرياد زد.
 دصتس را بطرف قربانعلىبيك برد. بيك دست خهانم را گَزفت. وبو:سيد
 خندهاى كرد و گفت (إسيا سيبوه (متشكرم).

بيكT اهى كشيد وبعد هردو رفتند تو اتاق. جند دقيفه بعد، دكتربخش، هشت سرش بهر بهدارشير، دونفرمعلم، يك افسر بهمراه زذش و یشت سر آنها باز يك دكتر با زنش از راه ر رسيدند اندكى نگگذشته بود كه دوباره هياهوراه افتاد وباز گفتند فرماندار


رفت يِش خانم وداد زد:
(افرماندار وارد مىشوده.
خانم اول رفت تو و بعد دوباره بر گشت به با بالكن. مهمانان نيز به حياط بيرون Tامدند و دويدند جلو در. هياهو، سروصدا، كورشو؛


 دست داد. بهبالكن بالا رفت و وارد اتاق شد.
 Tنها زنان خود را نيز همراه داشتند.

 و هر تقال وخشكبار چیده شده بود. يك گوشه ميز را سماور اشغال كرده بود وبيشخدمتها بهمهمانان جائى تعارف مى كردند.
 بخششدار نيز بغل دست او نشسته بود. حند نفر از مهمانان نيز دوطرف اونها نشا نشسته بودند . فرماندار ضمن بهمزدن هاتى سر گرم صحبت با زن بخشدار بود.

قربا نعلى بيك / |
دراين موقع، از ينجرهمائى كه به كو چهه باز مىشد، صداىشيهه اسبى شنيده شد، پشت سر Tن، اسب ديگگی نيز شيهه سرداذ. چخندنفر از مهمانها از ینجره بهكوپه سرك كشيدند. صداى شيهه اسبان هر آن

بيشتر ميشد.
قربانعلى بيك سرش را از بنجره بيرونTورد و داد زد: هاهاى كابلا قاسم! مرتكه نفهم، اسب را يك كمى آن طرفترنگامدار و گرنه

از دستت رها ميسود و درميرودهه.
 قربانعلىبيك باز صداى داد وبيدادش به نو كرها بلند شد ويك عده از مهمانها نيز Tمدند جلو ينجره.
تو كوجه ، درجلو اصطبل ، يــك نگگهبان لجام اسب سفيدى را
 نو كرقربانعلىبيك لجام اسب كهرىرا برست برس داشت و آنرا راه ميبرد. باز يك كمى Tنطرفتر، يكى دونفر از دهعانان لجام اسبهانی
 وحشم بهنججرههاى بخشدارى دوخته بودند
اسب فرمـاندار هرحند يكبار شيهه ميكشيد و باهاى جلوش را به زمين ميكوفت. اسب قربانعلىبيك نيز شيهه ميكشيد ویاهاىجلوش را بههو ا بلند مى كرد وهيزینمانده بود كه كربلاىقاسم را نيز اززمين

بلند كند
كربلاى قاسم لجام اسب را محكم حسبيده بود وداد ميزد:
(إينوباش!
فرماندار فهميدكه اسب كهرمتعلق بهقربانعلىبيك است. اينبود
كه رو بهبيك كرد ويرسيد:
اسبتان چند سال دارد؟

توبانعلى بيك سيگَلرش را هاق كرد و جواب دادكه اسبش تازه بهـ جهارنسالگیى قدم گذاسته.
 شد. بعد بهطرف تربانعلىبيك بر گشت و گفت:(إسبخوشگگلىدارىهه،
 قربانعلى بيك هردو دست را روى سينه نهاد و گغت (إيشنكثنهه. فرماندار جواب داد:
 و به تماشاى خو:د ادامسه داد و. بعد رو:كرد به قزبانعلى بيك وت

باز هرسيد:


 نبمساهت بعد ، مهمانها را بها اتاق غذا
 مشروبها را هحيده بودند.




 زد و گغت :

 هم، فرماندار وسايرين گيلاسها را را سر كشيدند وخالى كردند .

تىبا نعلى بيك / /1N*

زن بحشدار گیلاس خودرا برداشت واز مهمانان تشكي كرد. الم . وتتى ممتو جه. شد كه تربانعلى بيك مشروب خودد را نتورده


هايُين لندانحت وهچیزی نگغت.
فرماندار به تربانعلىبيك نگريست و قاهـقاه خنديد و گغت:


Tاخر سر گربانعلىِيك گیلاس را بهدست گرغت و گگفت :
جانم، ترا خدا، روى اين جهه اسم بايد گذاشتر


زنها Tنرا هنگام دوختتودوز به انگگشت ميكنند. مهمانها ازشنيدن سخنان :قربانعلِبيك باز قامـفاه خخنديدند وزن

بحتُمار كَفت:

- بلى، بلى درست است. تقمیر از مـن است . قربانعلى بيك مشروب را در گِلاس نميخورد. او ضمن گغتن اين حــوفها يـك لِيو ان

بززك هـائى را ازمشروب هر كرد.


 گذاشت زمين و تكه كو جكى از نان برداشت وجلو دمافش گیرفت.


مساای جشن و زور.نا بلند شد.
دو ساعت بعل، مهمانان ازيشت ميز بر خاستند و جلو رينجره صف:
بستند وسر گ̌م تماشا شدنل.
ماه دوم بهار بود . عطر گَلها و گِياهان بهم ا'ميخته بود و مدلى

جششمه سارها ومرغان درهم ريخته بود. صداى زورنا بعضاً او ج ميگگرفت وساير صداهارا ازميانميبرد. هروقت صداى زورنا پائين ميآمد، صداى جماعت اوج ميگرفت. در روبروى خانه، كنار رودخانه، روى چچمن ها چنل ریـارچه فرش انداخته بودند در يك گوشه، سه دستگًاه سماور گَنده جاى داده بودنل و كنار آنها سی-حهل تا استكان ونعلبكى، بشقاب وقندان، نان شيرينى وليمو ويرتقال و كانفت ونان بادامى وساير خوردنىها از سرشير وخــامه و خشكبار هحده بودزد. دراطراف فرشها، متكا و بالش كذاشته بودند. مباشرين تــازيانه
 هم ((ياللى)" برقصند. وقتى Tاقايان وخـــانمها جلو هنجره نمايان شلدند، دهعانان هورا كشيدند و كلاههاى خودرا بههوا هرتابس كردند و(ياللى") شروع شل. زن بخشُلار ازمهمانان تقاضاكرد كه هاتُى را كناررودخانه صرف كنتد . آقايان وخحانمها هائين آمدند. دهقانان باز (اهورال) كشيدنلوقاتى

همديگّر شدند وبعد دومرتبه (پياللى)" را از سر گَرفتند . كربالى قاسمه نو كر قربانعلىبيك ، دريك گوشه ايستاده دستها را تو جيب كــرده و سر گرم تماشا بود. او تا چششمش به به قربانملى بيك افتاد دولا شد.
بيك سيگار را ميان دولب گَرفت وبه كربلاى قاسم اشاره كرد . كربلاى قاسم با پای دو پيش Tمد، كبريت از جيب در اورد و سيگار

خان را روشن كرد .
 نمىנقصهى

قربا نعلى بكك / 199
كربالى قاسم سرش را بائين انداخت و كفت هار باب منديگى


 (ا احمق، بجسب و گرنه آنقدر ميزنمت تا بميرى. كربلاىقاسم دست دونغر را گرفت وخو اه ونانيواه شرو ع كرد بحرخحيدن .
قربانعلى بيك خودش نيز دراول صف ترار گرفت وشرو عريكرد به جست وخيز، زن بخشّدار براى قربان
 بيك دهانش رِا بالا گَرفت و گفت:
 بياورند، هورا، هورا نو كرها دروحا


 مشروب بر كرد و كربلاى قاسم را صدا زد و كفت : ابـخور إهكربلاى قاسم بناى عجز ولابه كذاشتا
 دور سر فرزندت، من نميتوانم بخورما
 روى لباس كربلاى قاسم ريخت وبیيه را نيز خورد




مץ / / جند دانتان

كه كردهام نتو انستهام يك قطره مشروب باو بخورانم. ميگَويمر : احمت
 بغير از آب انگَورهم هست؟.ولى هركار ميكنم به نحرجش نميرود. فرماندار جو ابس دادكه كربلاى قاسم عوام است و نمىفهـد .

قربانعلى بيك قاهـقاه خخنديل و گَفت:
كه مشروب را از انگگور ميگِيرند؟ خِلِى هم خوب ميداند ولــى اين

از بى غيرتى اوست كه نمى انحو اهل بخورد.
نيّم ساعتى نيز Tآقايان وخانمها مشغول خوردن جايُى وسر خگّم صصحبت بودنـــ. دهعانان نيز (اياللىى") مىرفتند . يكىى ازنخــانمها. بصضاً دستهايش را روى گوشهايشَ ميگّاشت وبه شوهرش شكايست ميکرد كه(》 ازصداى زورنا هیبزى نمانده گوشىهايمبتركده).
 دست زگَهدارند. زورناجیىها ساكت شدند. بهمحض اينكه صداى زورنا خاموش شد، قربانعلى بيك رو كرد
 بيخشدار به بيك توضيح داد كه صداى زورنا خانـهارا ا نارا-مت ميكند، بهتر است دست نگهدارند.

 جواب بتخشدار باشد، رو كرد به زورناهحىها و :گَت:
 زورناحىها آماده نو اختن بودند كـه فرماندار به با خاست ، كلاهش را گذاشت ونخطاب بهبيك گغت: -بيك، رقصباشد برای بعد، حالا نو كربت را بفرست تااسبتان
|T| / قربا نعلى بهك
را بياورد. ميخواهم بهبينمش رس
قربانعلىبيك دست راست خود را روى جشم گَ گذاشت و گفت:
 زد و گغت : كابلا قاسم ، زود برو اسب را بيار ، فرماندار مى وخو اهند به بينند كربلاىقاسم دويد و اسب را ازاصطبل بيرون كشيد، فرماندار، بخشدار، قربانعلىبيك يكى ديگر از بخشداران ويكى ويكى ازخانمها رفتند


 را بالا گرفت وخود را كنار كشيد. قربانعلىبيك داد زد מوايستا، احمق! فرماندار بازيشت سراسب ترار گرفت،قربانعلىبيك يوزه اسب را گَرفت و گوشهُ لب او را بالابرد وبفرماندار گَتْ:


ميگذارد
فرماندارجلوتر Tمد وخم شد وسرش را بطرف دهان اسب برد. اسب دوباره سرشرا بالا انداخت.قربانعلىبيك عصبانى شدو وخوا وراست با مشت به دهان اسب بزند ، حيو ان باهاى جلوش را با به هوا بلندكرد وهيزى نماندهبود كه لجام ازدست كربلاىقاسم رها شود.كربلاىقاسم از لجامTويخت و گفت: (ااينو باشإله بعدشفرماندار به كربلاى قاسم گفت كه كمى اسب را راه اه برد

 مىماليد و بعضاً نيز اينطرف وانذطرف مينگريست و شيهه سرميداد.

فرماندار يكبار ديگــر از قربانعلى بيك دربـاره تك وتاز اسبـ اسب


 اسب از جـاتى كه ايستاده بود بغاصله هـنـي روبتاخت نهاد و در عرض نيم دقيقه از نظر نابديد شد شد نيم ريم دقيقه بعد،


 ايستاد. فرماندار بهقربانعلىيك كِيكت (امرحباه و بيك جواب داد
ـقربان، اينكه جيزى نيست توهنوز آن يكى اسب مرا نديا نديدهاى. اين يكىدربيش آن هيجِاست. كربلاىقاسماسب راس اكشيد وباني
 روشن شد ومهمانان مشغول بازى ورق شار شدند سرساعت يازده بازمهمانان را با بهسالن غذاني



 زن بخشّدار گرفت و گفت:
 بگَذرانيم. بنابراين، من اين گِيلاس را مى ايخورم بسلامنتى شما
 زن بخشدار زد و آنرا سر كشيد. مهمانانى هم كه نزديك نشسته بودند،

قربانعلى بيك / ITr
گَلاسخود را ييش برده به گِلاسِخانم زدند ونو شيدند.قربانعلى بيك
 Tنگاه بالای سر او ايستاد و كفت: ـ من از اينكه امـــروز خود را خوشبختى مى كنم. خحداوند سايه همسر تو ميخائيل باولويج را را از سر سر ما كم نكند . زيرا كه ، تا وقتى ميخائيل باولويِّج در محال مسا نبود ، دهعانانما تيرهبختبودند و منهم تيرهبخت بودمر. برای اينكه نمىدانم علت حيست كه من ميخاثيل باولويج را خيلى بيشتر از بخشـدارهاى

قبلى دوست مىدارم.
الم هفت، هشت، ده سال بيس از اين، بخشدارى اينجا بود به يسر لوطى صفتىبود، بهمن يكتوله بخشيده بود، خدا اورا همسلامت
 بعد ازاتمام خطابه، قربانعلىيك

 بخشدارمشروبرا برداشت و گِلاس فرماندار، خخودش وسايرمهمهانان را ير كرد و روبه فرماندار كرد و گڭت:
 إنهمه راه را قبول كردهايد وما را سرافراز فرمودها ايلد بعد از اداى اين كلمات، گيلاس خورد رو را تا تا نزديك لب
 قربانعلىبيك ازجاى برخاست، با ليوان بر Tمد، يهلوى فرماندار ايستاد و گفت :
 خداوند گواه استكــه فرمانداران زيادى به اين ولايت Tمسـدهاند و

رفتهاند؛ ولى من هيحيك از آنها را دوست نداشته|م. الا جناب فرماندار ، تو تاج سر ما هستى و همه ساكنين ولايت حاضرند در راه تو سرشان را فدا كنند. من خودم حاضرم در راه تو
 نو كرتم، مى خورم اين را بسلامتى جناب فرماندار ! بعد از اين حرفها، قربانعلىبيك ليوان را را سر كشيد وبراى اينكه نشان دهد قطرهاى مشروب در تهان نمانده ليو ان را وارونه گرفت و رفت سرجايشُ نشست.
مهمانان باز سر گرم خوردن شدند.
دقايقى گذشت واينبار بخشداربطرى مشروب را برداشت، اول گیالاس خودش را یر كرد وبعد گیلاس مهمانها را و Tنگگاه بپا نحاست و گفت : _آقايان و خانمها ، معلوم است كه هر گاه دشمنى بخواهد بـا بـا هجوم كند، اين ارتش ما است كه ازما دفا ع خو اهد كرد. بهمين جهت، اينرا مى خورم بسلامتىفرمانده قسون نِكالى واسيليويِج وهمسرشان Tانايوانوونا.
بخشدار با اداى اين كلمات ، گِيلاس خود را بطرف يِكـى از
افسران و زنش كه پهلوى او نشسته بود پيش برد.

باز بها خاست. ليوان ير را بطرف افسر گرفت و گفت:


 اين كدام دشمن است كه بتواند در برابر من عرضاندا


قربا نعلى بهك / TrD
دولت سرشما من از هيجكس نمىترسم، هرقدر جان دربدن دارم من
 بهاينترتبب، بسلامتى تكتكا بكايان ونيان وخانمها نوشيدند و هر هربار قربانعلىبيك به با مى خاست و نطقى در باره فرد ـ فرد حاضرين ايراد
 بتدريج بخار مشروب به سر بيك زد و آخـرسرى بيك بشدت

مست كرد.
بعد ازT Tنكه بسلامتى همه مهمانها خورددند، نوبت فربانعلى بيك

 بعد از آنكه همه مهمانان بسلامتى بيك نوشيدند ، بيك ليوان را بالا گرفت و گفت:



 نمىدانم حطورى ازخحجالت شما دربيايم. من بايد آب شور مر و به زمين




 خواهش مى كنم، ازجناب فرمانده هم خواهش می می كنم، آناايوانوونانا


خواهش مى كنم. هر كه نيابد نامرد است.

كارى نكنبد كه مجبورشوم خودم را بكشم. جانم بهقربان همه شما، زندهباد خانمها، هورا !.. هورا ا. بيكت ليوان را سر كشيد . فرماندار سيگار بدهان او گذاشت و

به خحانم بخشدار گفت: - حطور است فردا مهمان قربانعلىبك باشيم؟ خانم بهشوهرش نگاهكرد و گفت:

وبا طرز لباسيوشيدنش Tشنا مىشوم.
فرمانده نيز از زنس برسيد:
توهم مايلى؟
زن جوابداد:

- ميروم

يِكى ازمهمانان هم گفت كه (اا گَر بيكك ما را به يكت بلو مسلمان
دعوت كند، ميرويمه).
قربانعلى بيك تا كلمه يلو را شنيد، فورأ برخاست و گفت: - جه بلوتى؟ درهمهُ عمرنخوردهايد. Tشبزمن دريختى نـى كنيد از كابلاقاسم بيرسيد، كابلاقاسم كو § كابالاقاسم قربانعلى بيك، بهصداى بلند شرو ع كرد بهصدا زدن كربایلاىقاسم.

گويا كه كربلاىقاسم همين نزديكىهانیاست. يكى از نو كران بخشُدار وارد اتاق شد و كفت : اينجا كربلاى

قاسمى وجود ندارد.
بيك عصبانى شد و داد زد كه (آن مرتيكه احمق را صدا كنيد بياد ! a نو كر بيرون رفت و بيكك نيز بشت سر او به طــرف در اتاق
|ry / تريا نعلى بيك

راه افتاد .
زن بخشدار بهبيكگفت كه (اتو زحمت نكش، نو كرها صداش
ميكنده.
بيكت باز تعريف بلو را ازسر گرفت:

باشيد، تف كنيد بروى من.
مهمانان خنديدند، فرماندار نيز با خـنده گـنت ـ بيكت، حرفى نيست ، اسبى را هم كـه درخانهدارى برای ما

نشان خوامى داد. قربانعلى بيكت بهفرماندار نزديكشد، هردودست خودرا گذاشت روى حشمانش وگفت:
 تزويرسمزويرسرم نميشود.حرفلوطيانهميزنه، هر كدام راكه بسندبدى به گور يدرم يشهـشت نوكر بر گشت و خبر دادكــهـربلاىقاسم خوابيده ـ بيكت به نو كرنگريست، اول حيزى نگفت، ولى بلافاصله دست بهقضضه خنجر برد و گفت:

- بروبهآن حرامزادة بیبدر بگو كه اگرهمينالان اينجا نبايد،

نو كربيرون رفت، زن بخشدار رو كرد بهرقربانعلى بيكت و گغت:
 بيكت جواب داد:
 دارد به اين زودى بخوابد . بگذار بيايد بهبينم كسى هنر آنرا دارد كه بلوتُى نظير بلو Tشهز من بيزد.

مهمانان دوباره خنديدند.كربلاىقاسم با جشمان Tمساس كرده
وارد اتاق شد.
ارباب باز دستش رفت بهدسته خنجر و گغت: _كابلاقاسم، من ترا مى كشم! مهمانان باز خنديدند.كربلاىقاسم دستها را روى سينه نهاد وبا صداى ملايمى گفت:
بيكك عصبانى وبه صداى بلند: - حالا مىيرسى دارم كه بلو آشيز ما على را كسى نمىتواند بیزد ، ولى اينها باورشان

كربلاىقاسم با ممان صداى ملايم جواب داد:
 قربانعلى بيكك رو كرد به مهمانها وبا خوشحالى بلى به صداى بلند كفت :

- ديديد، حالا ديديد بازهم حرفى داريد؟

عدهاى از مهمانها همصدا گَفتند:

- درسته، درسته باور كرديم.

كربلاىقاسم از اتاق بيرون رفت.
نيمساعت بعد مهمانها بهتدريج متفرق شدنداند. قربانعلىبيكٌ، سوار اسبششد و كربلاىقاسم هم بهيابوى نشست و راه افتادند.
 ازخواب مىجست و اسب را نگهميداشت و روميكرد به كربلاىقاسم وميگفت (ااين خنجر را ميكنم توشكم تو).. كربلاىقاسم اغلب جواب

قربا نعلى بيك / TVQ
نميداد و بعضأ نيز ميگفت: هاجرا دور سرت بگردب؟ه

بيكك بعضاً جوابكر بلاى


يورش بردند.

اسب رم كرد وخودش را يكورى گرفت وچيزى نمانده بودكه آقا را به زممن بزند.

 خنجرش را در آورد و اسب را بهطرف سگچا تاخت، سگها با با بهفرار نهادند
اسبها دربرابر در بزرك ساختمان ايسنادند.
كربلاىقاسم سنگىازيزمين بردار وراشت وشرو مردى با كلاه گشاد در را گشَود و فورأ به طرف قربا برانعلى بيكك دويد و لگام اسب راگَرفت. قربانعلى بيك بهجاى آنكه ازاسب يِياده شود، تيغه خنجررا بالا برد و گفت رعلى اين خنجر را ميكنم تو شكم توه. نو كرجواب داد (اصاحب اختباريدآفاله)
بعد، بيك از اسب بائين Tمد، وارد حياط شد، از بلهما بالارفت و وارد اتاق شد.
كلفت بير خانه، يسش آمد و گفت:


 وارد اتاق ديگر شد و ديدكـه زنش، بدون اينكه لباس بكند، به متكا


تكيه داده وبه خوابس رفته است. رفت و ايستاد كنار زن، خنتجررا بالا برد و گفت: اين خنجررا ميكنم تو شكم توء زن بيدار نشد. قربانملى بيك نيز چیيز نگَفت و خنجررا انداخت زمين • بعد هم كلاهش را بــرداشت، يكّسو هرت كرد و مشغول كندن لباس شد. لباسها و حكمهماى خحسودرا كند وبا عصبانيت هويك را هرت كرد به يكطرف، كمى Tاب خورد ودر رختخخواب دراز كشيد. بيك را خواب ربود.
زن قوبانعلىبيك، صبـع بيدار شد و ديدكه شوهرش بر گَشته و خوابيد6 T Tمسته لباس يوشيل وبيرون Tامد. كلفت مشغول جارو كردن حياط بود.
كربلاى قــاسم 6 جلو در اصطبل جو سرند ميكرد تــا به اسبها بدهــل . على Tشچز، كنار در Tشهزخانه خالٌ انداز در دست سماور را

T-تش ميكرد.
در گو شهاى از حياط، مرغها و جو جهها دانه مى جیدند و گَووه گنجششكکها، گَاهو بيگاه كنارمرغها و جو جهها زمين مى تشستندوشريكَ دانههاى Tنها ميشدند. ولى به مـحض كو حكترين صدامىیريدند وبالاى درخت توت مى نشستند.
كلفت تا خانم را ديد، جارو بهدست پيش رفت وسلام داد.
 بر گَهته و كلفت جو ابِ داد كه خِيلى از شب گذشته بود كــه بر گَشت. خانم كربلاىقاسم را صدازد .كربلاىقاسم فورأ ازاصطبل بيرونTمد

ودر بر ابر خانم تعظيم كرد.
خانم از كربلاى قاسم هر سيد كه هرا اين قدر دير Tمديد؟ كربلاىقاسم جو ابس داد كه مهمانى زياد طول كشيد، اين بود كه دير Tمديم•

قربا نعلى بيك / |F|
خانم دوباره بر'نسيد (ابخشدار مهمانش خيلى بودئهِ كربلانى جواب داد (ابلى خانم، خيلى بوده).

 بودند خودفرماندارهم آنجا بود، خيلى ها بودنده هحانم
 كربلاى قاسم جوابداد: نه، همه توهم نشسته بودنده). كلفت به شنيدن اين حرفها خودبخخود گفت:


قاسم را كمى هم جلوتر خواند و كفت :

 كابلا قاسم، ترا خدا همه را حكايت كنهاهِ كربلاى قاسم دامن قبايش را گرفت و آب دهان و دماغش را باك كرد. اسبهادرطويله بناى شيهه زدن را كذاشتند، كربلاىقاسم متوجه اصطبل شد و گفت (اينوباش! !)،. خانم دوباره اصرار كرد:
 كربلاى قاسم جو اب داد: ـ ای خانم، ديگگر جه بگّم ، مهمان خيلى بسود . فرماندار هــم Tنجا بود.
خانم دوباره از كربلاى قاسم هرسيد: ــكابلا قاسم، زنان روس بامردان ران راجـع بهایى صحبتميكردند: كربلاىقاسم جواب داد: (اخانم مـن جه ميدانم راجـع به هیى
r ri / جند داستان
صحبت ميكردندף منكه زبان آنهارا حالى نميشمه. خانم بازيرسبد:
كابلا قاسم، راستش را بِگو اربابت با زنها هم صحبت كردء كربالى قاسم دوموتبه متو جه اصطبل شد و بر سر اسبها داد زد وبعد به خانم جواب داد كه : ـ ارباب با زنهاى روس كم صحبت كرد، اما با فرماندار خيلى

گغتگوداشت .
على Tشَز سماور را آورد وبالاى چلهما گَذاشت. كلفت جــارو را به ديوار تكيه داد ، از بلهها بالا رفت و سماور را بـرد توى اتاق . Tشيز بائين Tمد وايستاد جلوخانم و گغت:

خانم كلفت را صدا زد و گفت:

- مگگر قربانعلى بيك شب نگفت كه غذا جى تهيه كنيم كلفت، قوطى جايى دردست آمد يیش خـــانم و گفت: ها شب

آقا Tنعلر عصبانى بودكه ميخواست مرا هم بكشده. خانم با تعجب گفت

 (پبا اين خنجرا ترا ميكشمه).
نحانم كمى ساكت ماند وبعد رو كرد به كربلاى قاسم ويرسيد. ـ كـ كابلاقاسم، اربابت جرا عصبانى بودو كربلاىقاسم جواب داد.
 بدرسوخته ريختند سرمان و اسبهامان رم كرد. خانم به با خاست و گفت.

قربانعلى بيك / ITr
ـ كـ كابلاقاسم، يقين اربابت باز مستكرده بود: كربلاى قاسم جواب داد: (اخير، مست نكرده بوده. خانم رفت توى اتاق و Tهسته بهقربانعلى وبيكت نزديك شد و و و ديد
 داد و گفت:

- على، برو دو گروانكه گوشت بخر و ابڭگوشت بار كن.
 روبهطرفTشيزخانه نهادند.




 بالاى درخت برود وتكانش دهد، تاكمى توت بريزد ـ كلفت جـا
 تا من بالا بروم وتكانش بدرمر.
 گشودند. على شاخهاى را تكاند، توتهاى رسيده ودرشت افتادند توى - جادر

على بعد ازآنكه يكىدوبارشاخه را تكاند، كمىم بالاترورفت. ازبالاى درخت، اطرافده مثل كف دست نمايان بود. يكطرف كوه(ساييج) سربهآسمان كشيده بود ودردامنها ميخورد ـ دريائين ده ، استخر (ااحمدنحانه سفيدى ميزد ـ ـكنار استخر Tاسباب وبيشهزار حاجى حيدر خيلى واضح دبده ميشد . ازآسياب تا
/iff / جند داستان

ده (وقإازلى)" قطعات كشتزارهاى غلات، يونجه وزمينهاى شخمخورده
 زمين بودند.
على هنگام نظر انداختن بهاينمناظر، هيز ديگرى هم بهـشمس خورد: درنزديكيهاى آسياب حاجى حيدر به طـرف ده يكدسته سواره ميآمد. على اول اهميتى بها انذ نداد و سر گرم تكاند كمى بعد ، خوبك كه دقت كرد ، متو جه شدكـــه سو ارها شبيه اهل ده نيستند، اين بود كه رو كرد بهايائين و گفت:
ـ كابلاقاسم، سوارهاى زيادى دارند به ده نزديك ميشوند، اما به دهاتِها نرفتهاند. كر بلاىقاسم، خانم و كلفت جند لحظهاى بها بهمديگر نگريستند و خانم گفت:

 ودست راست خود را گذاشت بالاى حشمش وبهدقت بهراه خحيرهشد. درنزديكيهاى ده، قبل ازهمه، دونفر سوار به چشم كربلاى ریاسم خورد. اينها تند اسب مىتاختند . بغير از ايندو، تو راه هيزى به نظر
 يكدسته سواره نمايان شدند.
درميانآندا، د گمههاى فرماندار وبخشدار و كلاههای خانمدانمها
 نغسزنان گَفت:
 گوشه هادر را ول كرد، بهنزديك كربالى قاسم آمد و گَفت:

- مهمانان ديروزى اينجا حه كار دارند؟ كربلاىقاسم دستهايش را روهم گذاشت وجو ابـ داب داد:

TrD / قربانعلى بيك
ـ خ خانم، من جه ميدانم؟
درهمين حين، تو كوجه معر كه راه افتاد.
 بود كه درخانه را زدند.




جمعاند
خانم بسرعت از اتاق بيرونTمد وعلى را صدا زد و گغت: - برو بگو ارباب خونه نيست على بهطرف درحياط دويد وزن نيزرفت تو اتاق وقربانعلىبيكـ
 - مرد، باشو، مهمانهاى ديروزى آمدهاند اينجا

 تكراركرد. قربانعلى بيكت حشمهايش را گشود، برخاست و نشست و ر
 بيك، درحال ازجا جست، فكرى كرد و باين گوشه و آن گوشه

اتاق دويد و گفت:
(زنگَار بگويندآفاخونه است).
 بيخيد وTامد توىحياط ـ گريخت ورفت توى اصطبل وTنجا در Tاخور اسب قايم شد. نو كرها به مهمانان گغتند : : فرماندار ازشنيدن اين سخن دجار تعجب شد ومهمانهاى دبگر

قوبانعلى بيك / 1Y\&
نيز همگی ماتشان برد • دهقانها مشغول راه بـردن اسبهاى مهمانان شدند . فرماندار سيگارى روشن كرد و از نو كرها پرسيد: (ابيكك كجا


سكوت كرد و باز هرسيد:
ـ او كه مى خـو است جاى ديگّرى برود، خرا از ما ما دعوت كرد؟
نو كرها باز جواب دادندكه ((نميدانيم)".
يكى از خانمها يك ليوانآب خـسواست. كربلاىقاسم رفت و تو كاسهTبT آورد.
مهمانها يكَجندى به روى يكديگَرنگًاه كردند وبعد گَتند اينجا ايستادن چه فايده دارد، بر گَرديم برويمه)• فرماندار نيز به اين راضى شد ، اما رو كـــرد به كربلاى قاسم و

گَت:
ـ اسبهاى بيكك تو اصطبل است؟ كربلاىقاسم گَفت (بلىى) دراين بين يكى ازاس اسبها هم شيهه سر

داد فرماندار به همراهانش پيشنهادكرد:
 بينم وبر گرديم. همراهان فرماندار راضى شدند، فرماندار بارديگگ, از كــربلاى
 فرماندار، دوبخشدار، دامیزشك؛، دونفر از خانمها حياط شدند و بطرف طويله Tمدند زن قربانعلىبيكـ تا مهمانهارا ديد، گريخت وخْود را انداخت توى اتاق ومهمانها وارد اصطبل شدند فرماندار اسب اولى را ديد و گگت ايــن همان اسب ديــروزیى بيكت است. بعل هند قدمى جلوتر رفتند و كنار اسب كهرى ايستادند. فرماندار جلو اسب رفت و از كربلاىقاسم چرسيد:

ITY / قربا نعلى بدك
ـ اسبى كه بيكت تعريفش را ميكرد همين است؟
 اين طرف و Tن طرف اسب شدند. فرماندار رفت به طرف T Tخور تا دندانهاى اسب را به بيند وقتى بهآخور نــزديكـ شد، يكدفعه از جا جست و فرياد زد „T هيز كفن هوش به نظر فرماندار Tمد. فرماندار دست بخشدار راكه در كنارش بود گـرفت و هاورجین به طرف آخور آمد و خوب كه دفت

 _


وعثب كشيدند .
قربانعلىبيك؛ اصلا از جاى خود نجنبيد. مههانان به كوجه Tمدنده سواراسبان خودشدند وراه افتادند...

## مافضلعلمى

ملاىغريبهاى باى منبرنشسته بود. وقتى روضه تمامشد ومجلس
 آمدم وديدم كه همان ملاى آشناازيشتسرمى آيد. تامن سربر گَرداندم، او با نهايت ادب كفت:
_آخوند ملانصرالدين، امشُب را ههمان شما هسنم.
كفتم :

- مهمان حبيب خداست و رونهاديم بهطرف خانه. آخوند، نامش مالافضلعلى بود وسنش بين جهر ونل و ينج و و بنجاه






 شب فرا رسيده بود. زنم شام وجائى را روبهر اه كرد. خورديم

ملا فضلعلى / 1ra
 جاق شد وحتى يك دهن آواز هم خو اند. صدايش بدر بر


بسيار جاافقاده بود.
برایTاخوند ، در اتاق ديگگر رختخخواب انداختيم ، خــو ابيد .


 تعجب كردم و كمى بيشتر گوش دادم وشنيدم كه ملافضلعلى ير يش


كمى گذشت ومن دوباره خوابيدم. صبح زود برخاستيم ويس ازصرف صبحانـانه، در معيت مهمــان
 مذاكرهكردم و قرار براين نهاديم كها Tخخوند ملافضلعلى، تا تا دهم مور محرم درمسجد (إيرجو انه) روضه بخخو براند.
 مههانمان روبراه شد و ازنگرانى خلاصى يا يافت. امكان دارد كهامشب راحت بخوابد وما را نيز بيدار نكند. Tنشب نيز طبق مرسوم نان وجائى ملا را داديم ـ ـ رختخوا رابش
 بود كه متوجه شدم، مادربحههما بهمن سقلمه ميزند. بيدارشدم وبرسيدم. زن بازجه خبر شده؟
زن غر-غر كنان گفت:
 بيرون مهتاب بود و از بشت بنجره معلوم ميشد كــه شاخهـه

## درخت توت خود بهخود مى جنبيد.

 وسرم را اندكى به جانب حيات بيس بردم و ديدم كه مهمان از ینجره
 درخت توت را گرفته وتوتهاى سفيد را يك - يك از درخت مى چیند وبه دهانش ميگذارد و زير لب (پجونم - جونمهه زمزمه ميكند و بعضاً
 من بییار!...)
تا اين را ديدم عقب كشيدم وبيخگَوش زنم كَتمتم:


 نكن!.. صبح بهرعلتى زودتر از هرروز بيدار شدم ـ كَفتم توى حيات زير همان درخت تــوت قاليجه انداختند . سماور ر را آورديم وسط و و




 ديروز يادم بود كه مى بايست اين توت را را مىتكانداندند . و و يك سينى از از
 ما را نيز جشيده وفرق آنرا با با توت ايران بشُناسيد. خوراهس مرينر ميكنم مرا

 را بهخود حرام كنبد.

ملا فضلعلى / |p|
ملافضلعلى كه سر گرم بهمزدن استكان بود، درمقابل سخنان من
اين جواب را داد:
_T_ دراين ولايت غربت، به وجودى حون شما برخوردم وتا وقتى مهمان
 راجـع بمسثله توت ، هيج شك نيست كه اين ميوه يكِى از لذيذترين و نجيبترينميوههاست.اما من نهتنها بهتوت، بلكه بههيجيكازميوهجات عالقء حندانى ندارم. درصورتيكه خدا خانهتان را آباد كند، اگر ميل توت خوردن داشتم، اين كاررا چهه ديروز وجه امروز مى كردم و ولكن
 به همه اسرار واقف باشيد . انسان وقتى از اهل بيت خود دور افتاد ؛

 نبودهام وحتى يكشب هم تنها نخوابيدهام.




خدا كريم است.
بلى، حال ديگگ, مطلب كامال روشن بود.


خانه ماندم. زن را صدا زدم و T דسته گَتتم: ـ زن، T T
 شاخه درخت توت هيدن به درد من نميخورد • ميدانم كه به درد توهم نمىخورد. اما اينرا هم بدان كه تا ماداميكه كارمهمانمان روبراه نشده،

ما را راحت نخو اهد گذاشت.

 مختصر كلام، زنم يك دختر دائى بهنام (اخير النساه داشت .

 و دعاى خيرهمسايه و Tشنا و زنان بی كار، خير النسا را آورديم بهاتاق شوهر تازهاش ملافضلعلى. بسيار مو افق افتاد . هرجند خير النسا يك جشمش كمى


بعد از حصول اطمينان، سر به بالين نهاديم وبه زنم گفتم:
 اينكه منبعد وسط شب بيدارنمى شويم. ولى، اللها كبر! لعنت برشيطان!



 روبروىينجره ايستادهاست. با كمى دقت شناختم . مهمانمانمان ملافضلعلى بود. باتعجب زياد يرسيدم:Tآخوند حهخخبر ه؟مهمان آهسته و گوياخلوتى

جواب داد:

- حمام

من جواب دادم (ابروى حشم!)، لباس بوشيدم و بيرونام مـــدم و
 بهرحال، از قضا وقدر نمىتوان گَريخت و اطلا عازيسش آمدها تنها درشأن خداوند عالم است. من گمان مى كردم كه ديگرتمام تكاليف

ملا نضلملى / IPT
خودرا دربارة ملافضلعلىبجا آوردهام ومطمُنبودم كه دراينبنج-شش


 الصبر مفتاحالفرج! هيج عيب ندارد. اين كار نيزمثل ساير كارها بالاخرهآخر وانجامى خو اهد داشت. شب سوم نيزغر كه صداى تيق-تيق بگوشم خوردرد. بيدار شدم و ملافضلعلى را جلـيو

بنجره ديلم.
_T_آوند، بازهم حمام؟..
نه ديگر تمامشد. ديگر حوصلهام سر آمده بود. سرم را ازبنجره بيرونآوردم و كغتم:

 نزديك بهشصت است و ان ذوق وصفارا ندارم كه هرشب همماى حمار حمام





زيرا هنگًام رفتن خداحاطظى هم نكرد. بكهفته بعد، شُنيدم كه خبر النسا را طلاق داده وعازم وطنخود

## بالش دوم

بيست و سوم او گوست، ، خبر يافتم كــه امتحانات دانشسراى دخترانهُ زاقاتالا بزودى شروع ميشود.



يازده به نوخا رسيديم.

اينجا ساعتى در كاروانسرا معطل شديم و طرفها وناى ظهر با ممان
اتومبيل، راه افتاديم وساعت ب به زاقاقاتلا رسيديم.


ناراحتش نكنم، مهمانخانه را ترجيح ميدادم.
 بشت سر حمالى كـه بدون اجازه من ، اشيامان را را از اتومبيل بهـي كول كشيده بود، راه افتاديم. بعد از آنكـه مقدارى رفتيم، محض احتياط

برسيدم:
ما را كجا ميخواهى ببرى؟ حمال گفت كـه ميخواهد مـا را به

بالش ددم / PO

مهمانتانه ببرد.
 حمال وارد راهرو اولِن مهمانتخانه شد ولى آنجا اتات خالى گیرنيامد. حـال راه خودرا از سر گ̌فت و در همان كـو جهه به مهمانخانه

ديگگرى مر اجعه كرد.
جو اب شنيلِمِ كه مهمانتخانه تحت تعمير است. وقتى درمهمانخانه دوم نيز اتات خالى هبدا نشد، حمال اندكى درفكر فرورفت. عرت پيشانى خخـود را با دستمال پاك كرد و دوبــاره
 يكى ازخانههائى كه درهمان نزديكى بود، رفت وبه ما هم گَتت: بيائيد. با هم وارد حياط شديم. حمال داخحـل راهرو شلد و از Tنجا رفت تسوى اتات و بعد هم بر گشت به ما گَتت: ـ بغرماتُيل، ما هم رفتيم تو و اينتا ديگر شباهتى به مهمانخانه نداشت. بلكه بيشتر بهخانهماى هر از زن وبجه شباهت داشت.
 بيرونTمد وبه ما تكليف كرد كه: بغرمائيل . اين هسربحه ارمنى بود، و خانه نيز خانه ارمنى بود و خانواده ماكن T آنجا نيز ارمنى بودند. ما را ازاتات اولى عبور دادند و باتاق دومى واردكردند. اينجا مه عـلدو تختخخواب گــذاشته شده بود و روى هــريك از تختخوابها ؛ رختخواب با مليقهاى انداخته بودند. روى هررختتخواب نازبالش و لهان تميز گذاشته بودند ودر وسط اتات ميز بزر گی قرارداده بودنل. روى ميز با رویوش مخملى هوشيده شده بود ودر يكطرف آن لوازم تحرير خوشسلبقهایبهحشمميخورد. دوات دوحشم، قلمها وشمعدانها،
| ا / $/$ / جند داستان
زيرسيگارىتميز، ليو انبلورى ودر كنارميز وبغل تختخوا ابهاصندليهاى فوتالعاده ظريف جاى داده شده بود. در گَـوشهاى از از اتاق دستشوئى
. Tويخته بودند وصابون وحو له در كنار آن جاى داشت.
حمال اثاثِه را به زمين گذاشت، رو به من كرد و گفت:
 آن بود كه من دستمزد اورا بِردازم. البته حقش هم بود، ولى من من بلاـ تكليف بودم ونمىدانستم چكار كنم. اينجا شباهتى بهمهمهانتخانه نداشت ودر حقيقت هم مهمانخانه نبود. بنابراين لازم بود قبل ازاين را راه بيندازم، اين مسثله را حل مى كردم، و خــود را از بلاتكليفى

مىرهاندم.
بهغير از آن يسربحه كه نام بردم، اينجا دونغر هم از طايفه اناث
 خودش ور ميرفت. اما آن ديگَى، نسبتاً جوان بود. با اين همه اونيز

سنوسالش حهلووينج وشايدهم بيشتر بود. من دست درجيببردم وكيف بولمرا در آوردم تا درنظر حمال آدم بد بدهى بهحساب نيايم. بااينهمه، محض ور احتياط لاز لازم ديدم از او ستو ال كنم كه اينجا كجاست ودر Tن ميشود منزل كرد بهاين سئو ال من، ازدو وحتى سه جا جواب بلى، بلى داددشد. جواب دهند گان يكى حمال، ديگــرى آن يسربیه وسومى نيز همان زن خهلوينج-ينجاه ساله بود. معلوم شدكه اين خانه متعلق بهيك فاميل ارمنى بهنام متروسيان است. مرد خانه چند سال بيس مرده، عائلهاش دجار تنگی معاش
 جوركردهاند وبهكرايه مىدهند. آنها كه برایماه وسال اتاقرا اجاره ميكنند ماهى بيست منات ميدهند، امـا از كسانيكه دو يا سه روز بيشتر

IfY/ / بالث دوم
نمىمانند، براى شبانه روز يـك منات مى گیرند. مستاجر دو يا سه و يا حتى بكنفرباشد ميگيرند. زيرا در زاقاتالا ذغال كمى گران است. رفتر استوروب و سليقه

انداختن خانه نيز بعهده صاحبنخانر زيانه است.
 عباسى بيشتر دادم. اوهم دعـا وثنا كنان راهش را را كشيد ورفتـ. علت
 حا كى ازسليقه باطنى اوهم باشد كه ايندرنو ع خور عود عالى بود

 بودكه اصلا درباره آن نمى شد صحتبت كرد
 دستورويمان را شستيم و گـردوغبار سفررا زدوديم. درهمين مجـيانـال دوفنجان حائى تميز روى ميز قرار گرفت. كسى كه جائى آورد همان بسربجه بود.
 جائى بوديم كه كدبانوى خانه دريكت دست مربا و دردست ديگرليمو آورده بيش ما گذاشت. اين زن، مادر اوهان ودر واقع صاحبخانه بود. حقيقتاينستكه

 كنم ودر عين حال نمىتوانستم باور كنم كه او بااين مهربانىها نا نظرش بهجـا آوردن شرايط مهماندارى است ويا قصدش اينست كــه باداش اين زححات ومصارف را حند برابر ازمن بگيرد، علاقه زن بها ورا تا به TT حد افزايش يافت كه Tمد ويهلوى دخترم نشست روى اورا بوسيد

## وقند وليمودرجاثيى اوانداخت ومزبا يیشش گڭاشت.

 دواستكان حائى خوردم وپا شدم . فكرم بيشتر به دانشسرا بود مى خحواستم ازوضـع امتحانات آنجا با خبر باشم • چون اولين دفعه بود كه شهر زاقاتالارا ميديدم، تواين فكربودم كه خوب بود اگر اوهان راهنماى من ميشد. تـا اين فكر را را بر زبان اوهان درشهر همر اه من باشد.
راه افتاديم، رفتيم و دانشسرا را پيدا كرديم. معلوم شد كـــهـه من دخترمراكمىزود آوردهام، زير اهنوزهندروزى بهامتحاناتانباقىاست. اما، از Tنجائى كه من كارهايم درباكو معوق بــود $ا$ درد در زاقاتالا
 دخترم را به طور موقت بهآنجا بسپارم تا با دخترانى كه آنجا بودند، بماند ودر كنكور شر كت كند.
مديره محترم، همجنين تعهد كرد كه اگگر دخترم ازعهلده امتحان برنيامل، يعنىقدرت ورود بدانشسرارا نداشت، اورا در كلاس بائينتر جاى خو اهد داد وبرای ورود به دانشسر آ ماده خو اهد ساخت
 هيش من بماند وفردا در دانشسرا جابجا شود و منهم بر گردم به بـا با كو .
 وطرفهاى غــروب، از خـيابان وسيـع وروشن زاقاتالا، قــدم زنان به طرف خانه روان شديم.
وقتى به خانه رسيديم، يكى دوساعت ازشب گـي
 كشيده وبه خواب رفته است. هیيزى كه به نظر مـن عجيب آمد، اين بود كــه روى آن يكى

بالش دوז / PQ
تختخواب لحاف وتشكك خوشس سليقهاى انداختهبودند ولى بجاى يكت بالش، دوبالش بغل هم گذاشته بودند.
 بخوابند. مناين را بى مورد ديدم ويكى از بالشها را بــر داشراشتم و به

كنارى نهادم ودخترم را بيدار كردم. دختر به زحمت حشمهـايش را گشود وبلند شد و روى همان تختخوابى كه خفته بود نسست.


 آورد وبعد رفت بالش ديگرى آورد وروى تختخخوابى كه دختى آترمدراز
 برداشت وآورد وروى همان رختخواب كه بـا بـا سليفه گسترده شده بود



دخترم جند لحظه بيدار بود وبعد دومرتبه به بهلو افت افتادر


 خواستم نزديك شوم ودختر را بيدار كنم تاجيزى ازنان وجانئى بخورد وبعد بخوابد.

 رختخواب افتاد. مادر اوهان، آمد وخواست دختررا بيدار كند وبهنرمىشروع

كرد به قربان صدقه رفنن كه دختر برخيزد ونان جائى بخوردر. امادختر بهقدرى خسته بود كه خوابشيرينرينرا بخرئى ترجيح داد.





 يعنى بايدكفت كه روى تختخواب دو دو نفره انداختي كه بيستر مرا متعجب ميكرد، اين بودكه زن، هر كا كاموبيگاه ميآمـــد و و رختخواب را دستمالى ميكرد وروى بالشهما دست ميكشيد ور وانهمارا
 دختر ميرفت وميخواست بيدارش كند.




 وTآماده كندن لباس شدم.
ولى خيلى عجيب است، لحظهاى بعد كه نفهميدم من سرم بجه

 شايدهم كمى با نازوغمزه به دخترم كه درخّواب سنگينى فرابـي فرورفته بود، مينگرد.

بالش روז/ 101
دريغا، خدايا اين زن هرا نميرود بخوابد؟ درحاليكه اندكى قبل كه من بحياط بيرونآمدم ، اوهان و مادر

بزر گَ بير او را خفته دبدم.
 مربوطاست؛ ولى حهاصرارى دارد كه رختخوا


كه زن بالش دوم دا براى او آماده ميكند؟




خود زن ارمنى است...
نكند خودش ميخواهـد اهد با من بخوابد9
زن بهاتاق خود رفت، ولى در وسططى را را نبست. . حقيقتش، من



خودفروش نمىيافتم وظاهر زن نيز ابداً بهبدكاره نميرفتا ونى

 لحاف وتشك دوبالشه با من حهكار داشت؟
 حسرت آميز خود را بهدخترم دوخت، راستش من خن رنونم سياه شُد
 ولى اين را جهجورى ميشد تعبير كرد؟ دردنيا هر جه بگوئىممكناست اتفاق بيفتد. حققفت كلام، من بهايننوع عشقبازى آماد گى نداشتم، واحيانأ

اگر مادر اوهان ميخواست ييُ من بيابد ، من به جندين دلِل مصمم بودم عذرش را بخوا امر مر
اول اين كه من زن داشتمر.

 و سوم اين كه اينقبيل كارها ، براى مرد بنجاه و هشت سالها باى

مشل من هيجنوع لذتى نمىتوانست داشته باشد.

 و هون متو جه شدم كــه جفت محكمى دار دارد ، جفتش را هم انداختم . لباسهايم را كندم و افتادم تو رختخخواب.
 را فرستادم تـا يك بليط اتومبيل بخرد . قصد داشتم به نوخـــــــا بروم و
 منزلشان را بطور اضافه هرداختم وبيرونامدمر. اوهان نيز حمدانم را برداشته بود وبههمراه من ميآمد، به دردت
 بالشها، فكرم را بهخود مشغول ساخت
 مادر ومادر بزرك او جدا شدم واز كجا معلومكــه بارديگر همديگر را ميديديم. بنابراين اگَردرعرض همين نيمساعت، نمى توانيانستم موضوع را روشن كنم، براى هميشُه بهصورت معمائى باقى مىمانـاند.

 ازقلب من باخبر بوده، زيرا داشتم از دفتر گاراز دور ميشدمكه اوهان

بالش دوم /
از روى خجلت اين سئوال را ازمن كرد. ـارباب، اون دختر كه امروز بهمدر سه برديد (پحارس) شماست يا دخترتان است؟
اينرا نيزخدمت خوان انند گان عرض كنم كه من زبــان ارمنى را
خوب بلدم. در زبان ارمنى (حارس)" بهمعنى عروس يا زوجه استى يرسيدم - خطور يعنى
اوهان جواب داد كه امروز ازصبح با مادرم بحث داشتيم اور ماريمرم ميگويد ــان دختر حارس شماست، اما من ميگويم او آخجيق (دختر)

شماست .
به شنيدن سخنان اوهان، من انگَشتم را گزيدم وبهاوهان گفتم: ـ مگر مردى بهسن وسال من، ميتو اند يك يكخنين حارس جوانى هم داشته باشد؟
عجيب اينجا بود كه گويا اوهان از اين سئو ال من دجار تعجب شد و اين جوابكوتاه را داد. ـ ممكن است!
من خنديدم وبجه ارمنى توضيح داد: ـ بـ ـه حق مصب، در زاقاتالا بيرمردان ((حارس)،هاى كوجكتر از از دخترشما دارند. وقتى سوار اتومبيل ميشدم، به هرعلتى احساس ناراحتى كردم.
 مادر اوهان وقتىبراى من رختخواب دو دونفرى مىاندانیت، اينطورفكر ميكرد و شايد حالا هم ، اينطور فكر ميكندكه اين دختر سيزده ساله عيال منست. ورختخواب را بهاينمنظورمى انداخت كه ما باهم آنجا بخوا ابيم و هم آغوش شويم . نمبدانستم جهكار كنم . اول خــواستم اوهان را

به كنارىبكشم وبهمادرشسفارش كنم، ولىبعد، ازاينفكرمنصرفشدم. بوق اتومبيل افكارم را درهم ريخت ، بسا اوهان دست دادم و و
-سرجاى خود نشستم

 ميسر نشد. زيرا وقتى باين فكر افتادم كه اتومبيل ميان مــن و او اوهان ، بيست ـ سى قدم فاصله باز كرده بود.
حين راه براى مدتى ناراحت بود بارم
 آورده بوده . زيرا ميان مسلمانان زاقاتالا ، از اين نو ع ز زن و و شوهرها

فراوان است.
ننگُ آور نِست؟

عشق بيرى

سال ای9ヶ ميلادى بودكه جهانگرد معروف رينگارتن، از ران واه
 سفر كند . بعدآ از راه دريا بها مريكا ميرفت و و ازا مريكا وريكا برميگشت به انگلسنان وفرانسه و المان وبهاينترتيب، از سمت مغرب واري ورد زاد خود ريگا ميشد. رينگارتن، درنظر داشت ايــن مسافرت را درمدت خهـار ارسال
 بود كه روزنامههاى روسيه، خبر مراجعت او را با بهشر ريگًا نوشتند. Tمدن رينگارتن بهنخجوان، مصادف با فصل بهار واوايل آوريل


 بهجلفا رسيديم، اينجا بخصوص، از ازطرف مرا مأمورين دولت از از رينگارتن با عزت و احترام استقبال شد.
 شد واز رود ارس گذشت و واردخاك ايران شد. آنموقـع من نيزدرميان

109 / جند داستان
جمعيت بودم و خوب بهياد دارمكه اين دوست موقتى و كمنظير من، كو لهيشتى در كول وجوبدستى بهدست، زير باران شديد، با بای بیاده روبهسوى تبريز مهآلود نهاد. هرقدر اصرار كرديم كه سوار اسب يـا
 من شب ان روز را درخانه دوست و همشهرى فــديمى خودم

مشهدى غلامحسين ماندم. مشهدىغالامحسين، كسى بود كه ازسالِيان دراز، درجلفاى روس مشغولتجارت بود وبه كارهاى كميسيو نرىنيزمير سيد وزند گانى
 هم خورد و خور الك او را مىیختت و هم در كارهاى تجارتى كمكش ميكرد .
مشهدىغلامحسين مرد پابسنىبود وبا اينكه ريش خودرا هميشه با رنك سياه ميكرد، اما سن وسالش كمتر ازينجاه نبود. درستاست
 با تمام اين خصوصيات، فوقالعاده صديق وخوش وناصاصيت هم بود وبهر حال هرچه بود، دوستى ما دوتا، حقيقى وقديمى بود وبا اينكه تفاوت سنى ميان ما زياد بود ، اما ميل و مزاقمان خيلى بهم ميخورد و ميان ما آنقدر شو خیى وظرافت بود كه هروقت بهمم ميرسيديم،ازصبـع

شب را خــو ابيدم و صبح ميخواستم بر گردم نخجو ان ؛ ولى مشهدى غلامحسين مانع شد . من قبول نميكردم ولى دوستم قول داد

كه فردا خودش نيز بامن بهنخجوان خو اهد رفت. اين هيشنهاد مرا خوش آمسلد و آن روز هم درجلفا ماندم • ولى جطورى ماندم؟ مشهدى غلامحسين تا غروب ، با شوخىهاى خود مرا از خنده

عشق بيرى / 10Y
رودهبر ساخحت . خوب بياد دارمكه شب توى رختخواب سخنانى را
 بخصوص ماجرائى راكه براى خود مشهلى غلامحسين روى داده بود




 اما مشهدى امامعلى كنار سماور نشسته بود ومشغول سليقه فروشى بود. برخاستم و لباس يوشيدم وچائى خورد بود به حياط بيرون Tمدم و نيمساعتى Tنجا گَشتم تا مشهدى غلامحسسين

Tامد. يك مشتكاغذ و اوراق تو دستُ بود و آنها را جابجا كرد. به مشهى امامعلى دستور تهيه ناهار داد وبعد بهمن ييشنهادكرد
 راه افتاديم، كمى كه رفتيم، دوباره بر گَشتيم. هوا بسبار مطبوع ع بود و باد ملايمى ميوزيد. در جلو خانههاى جديلى كه ازروى نتشه درست شده بود، اينجا و آنجا افـراد روسى ديده ميشدند. اينها هحهبسا اهل و عيال مأموران گمرك روس بودند.




 ظاهرى بسيار ساده و حتى تا حدى هم فقيرانه داشت . كمى بيشتر كه

دقت كردم ديدم حعاً دختر بى نظيرى است. بلند قامت، مثل كاغذ سفيد وفوقالعاده لطيف و زيبا بود. بعد از Tانكه دختر گذشت و دور شد ، مشهدى غلامحسين آمسد و بازويم را گرفت و مدتى ساكت ماند . بعد ايستاد و به من نحيره شد و و برسيد : (اجطور بوده؟؟ جواب دادم كه بسيار دخترقشنگى است. دوستم مثل اينكه درباره هيزى مىانديشد، مرا اكشان_ كشثان برد و در يك گوشه روى سكو نشاند و خــودش نيز نشست و بعد حنين شروعكرد:
دوست عزيز، تو خودت خور ايب ميدانى كه من جقدر ترا دوست ميدارم و اين را هم ميدانى كه هيجِ رازى را ازتو بنهان نميكنم. حالا جيزى بهتو خو اهم گفت ولى ميترسم باورت نشا نشه. ((قسم به دوستى فيمابين وقسم به جان عزي
 تنها بعد از سالها دورى ميتوانند ماج وبوسهآنطودى رد وبدل كننده.
 يك طرف وصداقت همه جــانبه او درحق من از طرف ديگر، در دربرابر جشمم قرار گرفت و مـرا در وضعى قرار دادكه خشكم زد و و مات و متحير ماندم. اين را نيز قبلا عرض كنم كه مشهدى غلامحسين درعين بيرى ، خيلىمم زشترو بود. قسمت عمده دندانهاى جلويش هم سياه شده و قد كشبده بود، بطوريكه معلوم نميشدكرد كـر كـ كدام يك آنها مال فك بالا و كدام يك مال فك بائين است. من گمان ميكنم كه نهتنها دختر شانزد زن شصت وشش ساله زشت مسلمان نيز از او اكراه داشت من به دوستم مشهدى غلامحسين اين جواب را دادم:

- يقين دختر وقتى با تو ماج وبوس ميكرده مست بوده.
 مشروب نمى خورد تا مست هم باشد. گغتهـ شايد وقتى تو او را مىبوسيدى، دخترك خواب بوده و

باخبر نشده.
گفتـ نه، بجان عزيزت اين كار هنگام بيدارى بود.

 گغتم- دوست عزيز، من ديگرعقلم به جائى نمير ند. دوستم افتاد جلو وآهسته بهطرف خانه راه افتاديم. وقتى بـخانه رسيدِم هنوز بهظهرمانده بود. مشهدى امامعلى باحاتى وشيرينى.بادامامى

 نمى شناختم 6 ممكن بود تصور كنم كه درو غ ميگويد . ولــى اطمينان داشنم كه او هر گز به من دروغ نمى نرو
 رغبت كند
استكان دوم را قند انداختم وسر گَرم بهمزدنآ
صحبت دختره را ازسر بگیرمكهآمد وشد امامعلى مانـع شد. صرف چــانى تمام شد و مشهدى غلامحسين امامعلى را فرستاد
 فرصت را غنيمت شمردم و رو كردم بهمشهدى غلامحسين و گغتم:

- من منتظرم.
- جی رأ

ـ بَايان ماجرای دختر روس را.

مشهدى غلامحسين خنديد ، اما چيزى نگَفت . سيگارى روشن كرد وبكى بر آن زد وبعد ازآنكه مدتى بهفكر رفت گفت:
ـ ـ ـوارش گوش ميكنم.

دوستم باز لحظهاى به فكررفت و گـفت:





 شد، خوب گوش كن! كَفتم- من آمادهام.
مشهدى غلامحسين بقيه ماجرا را اين شكلى نقل كرد:


 منهم مراعاتش ميكنم وهروقت كارم بغيرد، برايش ازياريّى سوغاتى ميفرستم • زنش هم مثل خودش آدم از من دعوت هم ميكنند.
 زيرا هر كارى را ميتوان راه انداخت فين فـط ايـن كفار نكبتى از گوشت خوك دستبردار نيستند.
 هم دارند كه يكى هفت سال دارد وديگرى از آنهم كوجكتر است.

عشق بيرى / 191
او لها كـه من به اين خانه رفت و آمل داشتم، هيزى به فكـــرم نمى آمد، اما اين اواخر خوبكه به آن دختر دقت كردم، ديدم واقعاً
 با يك حنين فرشتهها، ما را هر گز نصيب نتغواهد بود. خلاصه دوـسه


براى بازديد بهخانه آشنايان روس وارمنى رفتم.

 ازداخل خحانه صداى خنده وآواز بلند بود وقتى وارد شدم؛ ديدم سه چهارنفر روس، خود صاحبخانه، زنش ودختر انش بر سر ميز نشسته و مشغول خوردن ونسوشيدن واواز خحواندن هستند. تا مرا ديدند، همه حاضرين هورا كشيدند وبهِبا خاستند چند نفرشان ازمن استقبال كردند ومرا بغل كردند وما ج وبوس راه اه افتاد. هريك از آنها كه مرا ميبوسيد، يك هاخريستوسواسقرسه يعنى عيسى زنده است هم ميخفت. من اول




هميشه ازخود برنجانم كه اين نيز ابداً به مهالاح من نبود قبل ازهمه، خودايوانف وسه نفر مرد با من روبوسى كرينـي دو نفر Tنها را شناختم يكى واسيليف بود كه او هم بازبين گمرك بو بود و

آن ديگگرى روس جو انى بود. بعد از آنها، زن ايوانف مانند مردان يش آم آمد ومشل Tنان لبان مرا موافققاعده بوسيد و كنار كشيد وبعدش هم Tها اهـا .. ديدم هماندختر
 همان دخترقشنگُ روس كه ديدى، آن لبان لاله گون خود را Tورد و

جسباند بهدهان من و گفت (خخريستوسواسقرسه طورى مرا بو سيدكه

 بلند شد وصحبت به همين جا خاتمه ياري مشهدى امامعلى ناهاررا Tماده كرد ومــا را را به بلو بسيار مطبوع ع وعسل و سرشير مهمان كــرد. شب را خوابيديم تا صبـح برا برخيزيم و و با
 خوردبم وسوار ارابه دواسبه شديم وراهافتاديم. راننده ارابه بيرمردى بود كه كلاه درشتى به سر داشت وطى راه مرتباً جرت ميزد رانـ
 ابرهـا تمناى سايه ميكرديم، مشهلى غلامحسين خيلى كم حرف ميزد، من آهسته به او گفتم: ـ مشهلى غلامحسين، تو خوب ميدانى كه من درهمه دنياحتى دونفرهم دوست نظير تو ندارم. حالا بايد بهخاطرمانيمن دوني دوستى فيمابين

 خودت را مخفى كردى ونخواستى او ترا به بيند؟


 زدن اسبها. صداى خندهمهـاى مشهدى غلامحسين درميان سروصرياى خرخها گم شد ودوستم سيگار خودرا توى مشت بنهان كرد و دهانش
را آورد بيـخ گوشم وگَفت:
 خنديدن ولى حقيقتش اين بود كه خودم هم نمىدانستم حرامى

عشق بيزى / /GF
نيمماعت بعد، بهدهكده (حشمه باساره) رسيديم.
 گوش اسبها • بعدش هم شلاقش را انداخت توى ارابـه و و راهش را را


 مشهدىغلامحسين دست روى زانو گَذاشت وبه من گَت :
 كه اينجامى شنوى، نا روزى كه زندهاى درهيج جا وبهاهيج كسباز گو نكنى...
خداوندتبارك وتعالى گناه تمامبند گان گانامكار خودرا بهابخشايد، من نيزميان Tنان. عرض خدمت آفاى روخودم كه روزعيد ازخانهانيايوانف بيرونTامدم وراست رفتم خانه. وقت ناهار بود، مشهدى امامعلى امناهار
 بهزور يكك استكان جائى بلعيدم وخوابيدم رود
 ميرفت وكارى بهكار Tنها كه مى آخواستند دردنيا زنده باشند، نداشت




 هاخريستوس واسقرس" گفتم وآغوشم را برای دختر گشودم وخواستم بغلش كنم وبيوسم. وقتى صحبت مشهدىغلامحسين بهاينجارسيد، مندِيگرنتوانستم
/ I9p / جند داستان
خوددارى كنم و به شدت خنديدم. ولى مشهدى، بى Tنكه بخندد ادامه داد :
اما اين ظالم بلا، اين دختر لامروت، دستهايش را بالا Tورد و گرفت جلو دوجشمانم وفقط اين را گفت:
_گورت را گمكنا..

شديد تر كيدكه ارابهجى ازتهوهخانه بيرونآمد وشروع كرد بهر بـتماشاى
$\square$
سوار ارابه شديم ونيمساعت بعد درنخجوان بوديم •

سه طلSه

احو الاتى كــه در زير نتل ميشود، شايـــد ازنو ع مساثل كهنه و منسوخ بهنظر آيد. زيرا مستله ازدواج وطلات، خواه بصورتداستانها وخواه به شكل معالات در مطبوعات ما بهدفعات در ج و مورد بحت و

گفتگو قرار گرنته است.
لكن، احو الاتى كه من ميخو اهم درباره آن صحبت كنم، گمان ميكنم خيلى بهندرت اتفات ميافتد ودر هرحال بسيار جالب و شنيلنى است. بطوريكه اكنون در آستانه دهمين سال انقلاب اكتبر، اينحادثه بهصورت وافسانهاى)، خارتالعاده وباور نكردنى بهنظر مى آيد و لكن حقيقت دارد وشاهد اين حقيقت شخص حقير هستم. شهرى كه اين احو الات در Tن رخداده،يكى ازشهرهاى آذربايِجان درنزديكيهاى دود ارس و همسايه خاك متدين ايران است. اهالى اين شهر، هيـج نتص ونتصانى در ديانت وايمان ندارند وبايد اعتران كرد كهتمام مردم شهر، درعبادت ورياضتى كه ازطرت باريتعالى مقررشده هابرجايند. بطوريكه زه تنها نماز يوميه را سرموعد به بـاى مى آورند، حتى از نمازهاى نافله و سايـر فرايض مستحب نيز 6 بــاز نمىمانند . همجنين در بر گزارىمراسم ماهرمضان وحتج وزيارتشهدا وياداورى

مصائب محرم|لحرام ازمسلمانان طراز اول محسوب ميشوند. در وطن همين مردم ديندار، تقريباً قبل ازانقلاب اكتبر اكتر، يعنى
 ميكرد.
منظورم از بكار بردن كلمه (رميكرده اينستكه اين بنده خدال، ديگر درقيد حيات نيست و شنيدم كه جند سال پيش عمرش را به شما

داده است.
حاجى، شغلش حمامى بود. يعنى حمام حيدر افَا را را اجاره كرده بود وتا Tنجا كه بهياد دارم، سالانه ششصد توما ونان بابت ماللالاجاره صاحب حمام ميداد و شابد هم مبلغى در همين حدود بابت حقالزا خودش مىماند.
جون حاجىرمضان با ما همسايه بود، بنابراين، نهتنها تفصيلات

 رمضان زنش شهربانو را بسيار دوست ميداشت. حتى تا Tنجا دوردت ميداشت كه مندوبار بهجشمخودم گريه حاجىرمضان دوان را بهـخاطرزنش

ديله بودم. يكبار موقعى بود كه بر سر مطلبى از دست زنش عصبانى شده
 دوباره به علت عصبانيتكارشان به متار كه كشيده بود واين بار حاجى رمضان بهعجزوالتماس بيس بدرم Tامده بود:


 رمضان غلطى بودكرده.

بايد گفت كه حاجى اسد ـ ـدر شهربانو زن حاجى رمضان بود. حاجىرمضان يس از Tنكه بر ای باردوم زنش را طلات ميدهد،بقلدى ری هسيمان شده و آن حنان دچــار غمواندوه ميگردد كه سرانجــام طاقت تنهاتى را نِياورده يیش هدرم ميآيد ودرد دلشُ را بااو درميانمِيگذارد واز او تمناى وساطت و كمك ميكند. حاجى رمضان، مردى بلند قل چحهل وپنـج - ینجاه ساله و زنش شهربانو زنى زيباى سىوينجساله ياكمى بيشتر از آن بود. ايندو بیحه نداشتند. يعنى از اول بحچهدار نشده بودند. ظاهراً سلوك خوبى با هم داشتند وبطوريكه عرض شد، مرد زنس را بحلكافى دوستميداشت. اما علت جه بود كه در ايـسن دو سال اخحير، ميانشان شكراب افتاده و حاجى دراين مدت دوبار شهربانورا طلاق داده بود وبعد ازطلاتدوم، دومر تبه پشيمان شده وبه التماس يـش هدرم آمله بود. چون ما يك نو ع خويشاوندى دورى هم با حاجى اسل داشتيم وحاجى اسلد درهرحال حرن چدرمرا زمين نمىانداخت، بهمين جهت، حاجىرمضان به یدرم קناهآورده بود. خلاصه، هرجه بود این بار نيز امر به خحير گذشت . زيرا طلات دوم شهربانو نيز طلات رجعى محسوب ميشد . شهربانو هنوز عدهاش تمام نشده بسـود، خالهام و زنها رفتند وشهربانو را Tوردنل و به دست حــاجى رمضان سهردنل واز او خو اهش كردند كه منبعد با هم مهربان باشند وخودشان وديگگران را دجار درد سر نكنند. يكسالى از اين احو الات گَششت كه باز يك روز گَنتد حاجى ونى رمضان با زنش شهربانو حرفشان شلده وبعدهم شنيديم كه حاجى مجلددأ زنس را طلات داده است. ايندفعه ديگر كسىميان ايِندو و ساطت نكرد وهر كساينمطلب را شنيل هيش خود جز خنده جو ابى بها Tن نِافت. درو اقـع نيز، بهاين كار

حاجىرمضان و زنش جز ديوانگیى نام ديگرى نميشد دادر اما سرانجام زن و شوهر براى بارسوم
 كها Tنها ديگُر به نزاع وطلاق كشى خو گر گرفته بودند. لكن اينبار، اين ناساز گاريها و قهر وآشتيها

 رسوا شدند.
بطوريكه جمله ملايان شهر براين رأى اتفاق كردند كــه برطبق

 مراسم زناشوئى انجام شود و بعد مو افق شريعت از او او طلاق بغئيرد و


 همسايگى ما بود، موضوع عر را استفسار كردم و و معلوم شد ايكه اين مطلب درشرع بهطور روشن تصريح شده است. حتى حاجىملاعلى قر آن را را باز كرد ونميدانم از كا كجاى آن با بود


 اختيار كند...

 وخود را به زحمت انداخت. زيرا تا وفتبكه (احبل المتنن)ی مانندآيه

سـ طلات / 199

قر آن را يِش توميگذارند كه در Tن بهصر احت گفته شده تواز فلان راه


ناخواه بايد مطيع بود واز آن راه رفت. بااينكه نص صريح قـر آن شريف ابداً به حال حاجى رفـ رمضان مساعد نبود، با وجود اين، براى مرد متدينى جون حاجىدمضان، راه


به مرد ديگ̋رى شوهر كند.
اما اين مرد كه بايد باشد؟
گَان ميكنم ايـن مسئله در دنيا براى تمام مــردان زان زندار امر مشگلى است.T Tخراين جطورممكناست كه حاجىرمضان حى وحاضر باشد، ولى زن دلخو اه او با مرد ديگرى شوهر كند؟Tآخر اوكه از اين زن دست برنداشته... ونهتها دست برنداشته حتى چحهبسا شبها ازدورى

او بىتاب ميشود وخواب به حشمش نمىدود. خوب! ... حیزی بهفكرحاجى رمضان ما رسيد و آهى ازته دل
 بردل و دوشحاجى بود، همه را سبك كرد وراه نجاتى بهاونشان داد. حاجىر مضان بيش خود انديشيد كه صيغه شهربانورا به كربلايى امامعلى، تونتاب حمام خود جارى سازد. كربلايىامامعلى، مرد شصت ساله فقير ويزُمرده و آلوده بهحرك و كثافتى بود كهكارش از صبـح تــا شب حمل سر گین از كاروانسراها واها
 آن به تون حمام وسوزاندنان كربلايى امامعلى ، مرد مجردى بود كه به علت نداشتن خانه و زند گی در راهرو حمام ميخوابيد. كثرت فقر اورا بهاطاعت وغرمانـيانبرى كامل ازحاجىرمضان مجبور ميساخت. او روز تاشب درمبان سر گین

ميلوليد تا مبادا دستُ از نانيكه از اين رهگذر به دست ميآيد ، كوتاه
. شود
هرحند اين كار، يعنى جارى ساختن صيغه شهربانو به كربلايى امامعلى، در بادى امر به نظر حاجى رمى رمضان كار سارى سهلالو الوصولى وانمود

ميشده اما نتيجهاش اينطور درنيامد.
حاجى پيش خود نقشه كشيده بود كه بلى صيغه شهر بانو وبه طور شرعى، به كربلايى امامعلىجارى ميشود. اينكه عيبىنداشت، كربلايیى درتونتابى وسر گِين خشك كنى خود وشهربانو نيز درخانهى
 رسماً شهربانو را طلاق ميداد و آنگاه ازسرنو صيغه شهربانو به به حاجى

رمضان جارى ميشد وبهاينترتيب كار فيصله مىيافت.
ولى هيهات! جه خـيال خامى!
كليهشريعتمدار ان و حقو قدانان شهر ،دراينر أى متفقالقولبودند كه تا كربلايى امامعلى شرعاً با شهربانو نزديكى نكند ومو افق شريعت با او همخو ابه نگردد، شهربانو نمى تواند زن اين مرد به بـي حساب آيد و

بهاينترتيب نقشه حاجى رمضان نتش بر آب ميسُد.
 او به ملاها مراجعه كرده راههاى حيله شرعى مى جست ودراين راه از
 برد ومذاكرات مفصلى درخلوت با او به عمل اوردد.
 همسايهها يكروز شاهد Tن شديم كه حاجى رمضان در محله خودشان، برای كربلايى امامعلى خانهاى كرايه كرده است . آنجا اتاقى را بـرا كربلايى مفروشای كاخت، سرووضـع كربلايى را نونوار كرد وچندروز

|V| / / مه طلاقه

بجههاى كو چه، كربالايى امامعلى را عازم خانه جديد ميديدند از هشت سرش خنده وقشقرت راه مى انداختند، بطوريكه يورمود عصبانى ميشد واززمين سنگت برميداشت وبسوى بحهها هرتاب ميكود. اماخندهدارتر از همه اين بود كه حاجىرمضان هو هند شبها را هيس شهربانونمىماند ونمىتو انست هم بماند، اما روزها برحسب عادت معمول، ازبازار نان و گو شت ميخريد و تــوى سبد مى گَذاشت و به خانه كربلايى امامعلى مىبرد، شهربانورا صداميزد ونان و گوشت را بهاوثيداد. دراينمواقع شهربانو مانند زن بيگانهای چار قد به سر ميكرد وبا روى یوشيده سبد را مى گرفت ومى برد. بطوريكه همسايهها نقل قول مى كنند حاجى فقط

از شهربانو مىیرسيد (احالت جطور است؟)، قبلا 6 حــاجى باكربالايى امامعلى قرار براين نهاده بــوذ كه در نزديكترين فرصت شهربانو را طلات بدهد. اما معلوم نشد چحهيشامدى
 يكروز گَتند كه كربلايى اماسعلى ديگر مايل نِست شُهربانو را طلات بدهد. روز ديگر شايـع شد كه كربلايى امامعلى ازـحاجىرمضان ادعاى چند صد منات بول دارد و بالاخخره گَتند كــه ميان آندو برسر شهر بانو بگو مگو ومنازعه روى داده است. اما خدارا شكر كه بالاخره كار بهخير وخوشى ونى فـعله يافت...
مجمو عاء د استا ن -
!



 آثينه را دست بتييريد و جمال مبارك خود را تماشا كنيد!...
.

