طرلان
میر تقي فاضلی
{تكری دیلينده}
پایزین گونلرینین برینده، صب ساعت دوقوژدا، اوستونده زاندار
مری علامتمی اولان بیر جیب ماشینی توزواراق گیتمکده ایدی، اوتون
آرچیجا، بویروروب گیدن ن توزاناخ، آگ بیر کهکشان امواجوره.
اینیشیلی بیکوچشلی بیربولنی. چایلا یاناشی ایکی افسانه وی تلاین تک
ایگی سیرا آلیچ ته لر آراسنیدنا دولنای گیدیردلی گونشین نوری
ماشینین مختلف برلینه توخونانلی تونرآ قاپیدی بیه ته اوسته رفق
ایدیردل. چایین اطرافیندا بیمیش آغاجار یونگول بیر کونکدن آستن
آستارا تنه تبریدر. ماشینین توزی اولاری آرامیا قوجاقیبلریر.
شاهرین ۴۰ کیلی متر لیک علامتمی گوروندن برد ماشین سرعتی آز
ایندی، رابون زانندنیزنین اداره سینه جامهسی. بنین اوستونده
بر جاین دالлагаوئری. با نما کتنه بیر قد اوراقدا برلجیشتری، اوردن
هم کتنه همده ماشین بلونی گورمنک اولوری جایدان خان سیل سو
پورادا نوزچین گیشیش بیر بول آجا بیلمیشدری. هر ایگی طرفدن آلیچ
اوچا تنه ل بورنی آرپ آیلی اوراگلافشیدیجا اولان رنگلی بیر دالگرا
دورویدور. بی دره اولدوقجا گوزنی. سما، اوره کا آستینن قدی صاف
و آچیقیدی، گیشچ ل. خصوصاً آیسیز اولادان، گویده کی سایپیز-
حساسیس اولدوزرا باخمک انسانی باش گیجلانه قدر فرحندیبرلی آیلی
گیشچ لرده ایسه. خبال بارادان بیر سکوت آسانی ساحی گنبدین
آتنیندا دالغلافان. اما بو ساعت گونوزدی گونش نور ساچیر سحارایسه
اوونن آل آلزان ایشیقینا یوینبیب. ایرلی- خیردلایی داشنآرین اوستوندن
داشلاینگ گیدن سوون زومزومه سی صحرائین نه ساکیلتیقین باع
اولوری. باهار گونلرینه، سیلر- سولار آشیب داشن زمانی، بوتون داش
لار. قرمرنگلی سولارلا نورنولور، سیلین مغور سسی صحراین نه زیه
گتیرر.
چیپ گینه ده سرعتی آزالندی، نهایت گلیپ بیانین قباچیندای 
داخی، مشین‌دان دوشن افسر، بوتون ناحیه نین زاندارم رئیسید. 
اوژو گلخی، یانالکاری ایسه قریم‌پرداز. پاتاپ‌یاران نوز تورپاچینی تمرز 
اییدین بنزین چیخیح اویا آل قوزا آب زاندارما دیدی: نیچه سن ساقلی؟
- سیزین مرحمت‌زده جناب سروان!
قاشق‌ها سروان سونا دا شاهقی ایچه ریه کیشیلیر. یار ایمودر 
سکت ایم خی گفتری وادر ایمیدی سوروشسون: سن افراد هاردوتولار؟
- ماموریته گیدرل
سروان یاری غلب پاری حیرتله سوروشی: هاموسی؟
- یلی جناب سروان. هشتاد پارچا کند آون ایکی نفر آرام، من ده 
چوئخ وانجلر ایله بیله نک اویارام، ایندیده که خرمن وقتیدی داعوا
دالاش چوئخ اویار
سروان دوداق آلی میزیلادی: یوه، بو باخشی دنیب
او یاتان خانی قایپسینی آچیپ ایچه ریه گیردی. چارپایلار ایکی 
طرفده منتظم حادیا دورنوسچد، نمی ابیدلر و نفلارین گیوکوسی 
ویریدرل. دیوارار شمارلارلا دوبندی. سروان چالشیردی بیر ایرا ده 
راس گنلیسین یلکه یچ بیر تقسان تابا بیله دی. اسله خاتنا گیردی 
بورا داخما اواخزی قارلنیق بیر بریبدی. بانیز گیچیک بیر نجره سی 
وایبردی. بوبک بیر شعر دیواردا گوزه سواخوردتی. سلاح بره شن، 
اوزون بیر تخته نین اوسته یالنیز دورت عدید برتو تفگنی و ۱۴ بومبوش 
بیر وایبردی. قفنه لرین بیری حربی پورکی طابانجا و فشگرلره دولیدی 
اطاقین بیر گوشه سینده جوره جور اشیالار وایبردی. سروان تفیگلرین 
بیرینی گوتوروب گلپکینینی وودی مشایین چینکیدی و اونون هر یرینی 
یوخلادی یرینه قویاندا دیدی: دیه سن اوج نفر تنفیگسی گیدی؟
او سوزونه علاوه ایندی: دونه دونه تاپیسری‌پیمایه که زاندارم هر بی‌حالدا سلاح‌ی اولمانی‌دی.

- او اوج نفر بی‌هجا سلاح‌گیری‌کرده، یاخینا دا گیدی‌بلر

- بی‌هجا سلاح کافی دلیر، تفنگ لازم‌دی، تفنگ!

نیچه دقیقه دن سونرها ایکی‌سی ریاست اطاقین دا خلا اولدوز. سروان کچبی میز آخاسندیا اوتودی، شاهقیلی اونن امره کارتی دولسیسی پرونده لری گتیریب میز اونسه قویانیان سونرا کچبی صندل اوسته سروان‌لا اوز اوز اوتودی و سرواتی نظردان کچیرماقا باشلادی. اوئله میز اونستونده کی بورکه سونرا اسیه اونن چینینده کی اولدوز

لازا و نهایت دوشونده پاراپان نشنان گوزل‌رینی زیلله‌دی و فکیرلشدنی

اهرچینینده اوج اولدوز! ام ایسه بیرده بی‌خومدن، کاش...

فکری یاربی‌چیخ قادلی، گوزلری پنجره دن بارا زیلندی، چاپین

او تاپی‌انکی این‌یشدن بیر دسته آدامال آشاغا طرف گنلرپور، اوستن‌ن

آیاغلاگی آن‌نیناکی چیزهر بیلان کیمی ته نی دوئنن له سانه جاود

سوا یچ‌مکه تله سردری. شاهقیلی بایلک باخشیدا اولارین قاپی‌نین جالن

زاندارم ذوقلی نی تانیدی، او، تنگی‌نین چی‌گین‌نین اسلاپی اوج نفری

نوژه‌گلاتیری‌دی. اوئلرین بیری گلی چادرا آیا بورونموش بیر قادین‌دی

شاهقیلی فکیرلشدنی‌که: بو، مطلق، تازا گلنین اولمانی‌دی!

ایکی‌سی کیشی ایدی‌بلر، اوئلرین بیری اوجا بی‌ولی ایننی کور کلی بیر

جواینی، اوئنون یاییندا گلنگ کیشی بیر قاریش اونن آلجاق اولدوزی

حالدا، زاندارم ذوقلی دن اوجا ایدی، اولار گلیب‌سی سبا یاپیندا مکت

این‌بلر، سونرا چاون اونلار ذوقلی‌نی دالیا آلبی سودان گچی‌ندردی

او پری‌بلر ایسه آیاغ بالین اولوب سودان کچیرلدن. ذوقلی اوئلردا ن

قاباقا دوشوب پاسگاه‌ها طرف پولاندی. شاهقیلی فکیرلشدنی: آی ظالم!
بو نیچه گونی باشیجا ییب و چیبلرنبیده دولدوروب!
ذوقع‌لی اطاقا گیرنده آیاغلانینی بیر بیر و ورود شهرش دیانا‌دی
سروان یاشفینی بوخاری دوبوب اونا باخدی دیدی: نه خبرل ذوقع‌لی؟
- جناب سروانین ساغ - سلامتیقه
سروان دالینی صندلین دالین دایادی و سوروشدی: نیچه گونیدی
گیمشندون؟
- اوج گون
- هیچ داوا دالاش اولدوومی؟
ذوقع‌لی فیکیرلشمه دن جواب وئیردی: داوا دالاش که همیشه وار
آمما نیچه که بیوروبسوز ایمیزدن گلتنی باریشدن بریق، اما هر بیر
ایشده که جوجوموز چانامادی گنیبریق بورایا
- بولار نه اوسته ساواشیبلار؟
ذوقع‌لی فیکیرلی حالدا چینیلیکه دیدی: ولهه هیچ لوزومده باشا
دوشه بیلمدمین نه اولوب؟ دیه سن ار - آروات یولا گیتمبلر، گویا قیز
اوغلاسی استننی، اوغلان اسسه اولی دوگور، قز گلئب نوزونی بوخ
ابنی، کذخدا مانع اولوب. قیزین نه آناسی وار نه ده که آناسی
سروان یاشفینی نولادی، شاهرقلی بیریندن دوروب دیدی:
- جناب سروان اجازه وبرین لوزلنینی چاغیریم
سروان دیدی: هره، دی گنسلسر ایچه ره، ذوقع‌لی سنده گیت نوز
تمیزلیگیوه یتشی، ساققالوی قرخ
ذوقع‌لی احتراما دالی دوبوب گیندی. شاهرقلی او اوج نفری ایچری
چاغیری. قایچیا 50 یاشنی بیر کیشی داخل اولدی، شاهرقلی اوکلنین
تاییردی، بیلیردی که آدی عبادالدی، یاشفینی آدامادی، اوئنون دالیجا
تاذا گنلین وارد اولدی سوینرا ایسه اوجا بولیچ جاوان قایبی دبلوزی نوز
4
عبدالله علاوی ایندی که طرحی می‌تواند بپوشدیم و یا گردد
منش از سوزونمنی چه ماسیون داریم که بی‌توجه و بی‌توجه بدن نکه‌بر بی‌توجه
اوگلی از تناغ آمیزی، اونا کویک کسی‌ای اولاماسانا با نخوراک، اریگه قبول
یانگیز که هش‌هگ، استمر گذشته شه‌هرد او‌ها - یونا کلەت اولسون
عبدالله نین دانش‌شک طزی، نکه‌شاقلی و سروان‌بوخ، ها بیله،
تناغیا لام‌اچون دا ماراکشی‌دی، او، پاجی‌جلاه دانیشمار
که نه شیش‌بانسین نه کنابان از قیزین‌ای ادارالری بیر اوشاقلیق حرکتی
و تناغیا ایندی‌کویپولیق جوانپیک تجریه سیزیلاهی کمی بیلیری.
آخردا دا سروان دان خواهش ایندی او‌لازا درخوانی اینکه
عبدالله دانش‌کاران که سروان‌یزین داوا اولی‌ای بیربرلیه مقایسه ایده‌ن
او‌لازا بیر برلیه مناسب گورمودی، عبدالله دان سوردی:
- سن یقین‌قینومی سانا می‌باشه؟
- خیر، عرض ایندی اونون دانیسی یام.
سروان یاشینی تریه دیب دیدید; بو وقتنه جن بیلبیسن که صغر هر
بیر اِوشاق اون سکیکز یاشینا چاتامیشیان قاباق گرک قیوئومی اولسون؟
عهدالله نله یه هوشن کیمی چالیشدی نوزونی خلاس ایتسین لاقک بیر
سوز تابا بیله بی قالدلی. سروان سوزوندلی: بیلاز نیجه ایبولنبلر؟
الفنات ایسته دی یبر سوز دیسین آما آناسی قاباقلای دیدید:
- عادیجا موللا الله کیبن کنسیبلب
سروان آز- جوخش غلیص حالدا سوزوندلی: ینیه محضه دیکه دیز؟
الفنات عهدالله نی قاباقلای دیدی: طرلانین سجپلی یوهخی
سروان گولدی، عهدالله یا باخیب دیدی: اولگچون تی تی اتمناها او قدر
تله سیردنی که سجل آلماقا فرستن ایشه دین؟
عهدالله نوزونه برانت قازانماچین دیدی: نوزلری تسدیر
بو سوز طرلانا بیر اوقدر گوزنلمازبایدی که اعتراض حالیا دونیب و
عهدالله نله نیه دیدی و نیز گیته ده اوژونی دیبیرا طرف دیئندری. بو
بیر لحظه ایچینده سروان قریبین ؤوزونی گروپ بوتون واریئیلا آتشندی
طرلان گوزماشیریچی قدر گوزلیب! افسرین ماراخی داهادآ آردی
بیرچینه لحظه هامی سوسوب قالدلی. یولدن تئونب کیچین ماشین
لارین سمالری داهادآ آیدین گیلبردلر. گونش پنجره دن بیر باشنا تو
نورینی طرلانین اوتودوقی بره ساحیرنی. قریبین سیماسی چارشین
آئیننون تئونن حالدا گورونوری. ممر کیمی صاف یوبون- یوغاژی،
یاراشقیلی یورنی، و تمیز سو داملاسی کیمی بلنور چنه سی. هرکسین
اختیارینی الدن آلماقاقادیدی. سروان فیکیشیسی: قریبین آنا آناسی
یوختی، ایولتنه لرینی قانوندان ایراقدن. اولگلدنن آجعیب گنلیر، و
ایستی شه هره گیدب کلفت اولسون. هرگاه آراداتن چیخسا بیرکس
اونی تابا بیلهب! من گرک مطلق فیزین نوزونی داتشنبرام
۶
سروان عبدالهادی یا دیدی: باخشی، عبدالهادی، سن سوزلریوی دانشگاه،

انتفاعیتا که دانشیماقا بیر سوزی بوخ، قابل تکه طران، او دا سیزین

باتیزدا اوره ک سوزونی دیه دبلسم، پس سیز جوله قالین تا اون دیش

سوزرلی اشیدیم

عبداله سروانی امرنیه در حال اطاعت ایدیب اطاقدان چیخیدی آما

التفات آباغلاری گلر - گنلر پوللاندی. ایله که اوتانا گینیدرل سروان

شاهقلا با دیدی: ونیر بو ایکی نفر منیم ماسینیمی یووسنلا، تین ده

باشلارینی اونسه دیان

ایله که اوطاق خلوت اولدنی، سروان طرانا دقتنه باخت دیدی:

- منه دیش یبرلن ایودن نیبه قاجیرسین؟

طرانا جابه ونیرمه دی. سروان دیدی: سنینه یم طرانا!

قز تره شب اوتانا - اوتانا دیدی: ایلت ابلیرل، دؤزه بیلمیرم

طرانین حددیندن آرتیق شیرین، آهنگیار مسی سروانی داها دا

هوهس گینیردی. مهیب بن بسل سوروسنی: کیملر اذیت ایدرلر؟

- هاموسی

بو جواب سروانی اوره گینه یاندنی، او فیگیرشنی که: هاموسونان

قاجیر، کیمه دالدالاناماق ایستیبری؟

سونزا او هیجانی بر حالدا سوروسنی: نه جور توزووی خلاف ایده

بهله جنکستن؟

سروانی بو سوزی طرانا بر او قه در تاییر ایدتنی که ایستتر-ایستیمز

اوژنی سروانی گورستدنی، بیرلخه اولاری بانیشنایی بر پیرلینه

قو ووکولار. سروانی بایشیندیا تمنانی بر حالت واریدنی لگن طرانا

باخشیلا اوتانا یارایم طلب ایدری. سروان بو آرادا فرضت تا پیدی

طرلانین سیمانیستی تام شکیلده گوه بیلسین. گوزلری ابری و ودن

٧
آریشگه گوزل ایدلبرد، شیبک کیمی قاب قارا و بولاق سوئی نک دومدوری.
چوب اوزون و پاراپیکلی کیپریکلی، مخمر بی‌نورتک کیمی بی‌گوزلی
فورموپادور و آشاقا، رأس گل کیمی لطیف باقی‌ها کوله‌ار
صلیبیدر، اینجک دودائیلری باهار گل‌نیتن پاراپاپرینی خاطرلازدی در
چنی سی سانه دامن‌انا اولان بی‌شیم قطعه سیدی، کوتون پو سیما
ابلی بی‌جذبه لی حالت پارادردی که ایونین جاپانفندان کاجمه ممکن
اولمازدی.

***********************
شاهقی بر ویدره و بی‌سوپوره گنتریب عباداله و النفات ونریدی
و دیدی که اولاره نه اینسینره. عباداله تیز ایشه باشلاده آمآ النفات
الی ایشه گنلیمردی. آناسی اونی مچور حاداهاا ایشه چنگکدی. او گیتیب
چندان سو گنتریبردی و النفات سوپورهگه الینه مانیین دورد بی‌یارین
تمیلریدی. شاهقی بر مامور کیمی اولارا نزارات ایبدیری. او گورودی
که عباداله گنترین سو لاری النفات هده ره ونریر. سو قابیینی النفات
الینه آلیپ اونا فرمان ونریدی که بیر یانا چنگلیسین، سوترن ایکی الینه
سوبلیپ وار گوچوله مانیین لاستیکرنه چرپیدی. سو قرمذی لنجنه
درون وب طرفدن آخیدی. شاهقی سو قابیینی عباداله یا ونریر دیدی:
- چاخ النفات، بینه جه مانیین یووالی، من بوساعت گیتیب وبیر-
اسگی- اوسکی گنتریبرم مانیینی یووالان سوترن ونی تمیز سیلیکا!

***********************
بیر مانیینی یوبلیب تمیلین مدت، طرانمانکه اونا قادی بالیب
نه سدین دانیشیدیار، بو ایشه عباداله یا بیر او قدر مهم‌تردی آما
النفات یاک نورونی یئیب - تورودی.
شاهقی اشی‌نردنی که سروان اونی چاییری، ایجه ره گیرنده سروان

8
اوّنا دیدی: ایکی نفرِ چاغیر گنلسلنر
ایله که گنلدلر، سروان اوّلا دیدی: ایکیذه گنَهگارسیز، من
گرک سیزی محکه مه یه گونده رم

عبدالله التمام حالیا دیدی: جناب سروان هانسی گن؟
- نا یالغ قیزی زورلا او ویرمنگ گنام دیِرگی

عبدالله اللرینی بیربره سورتوب دیدی: جناب سروان آخی بونون یارسی نابلانغ؟ یزیم آتالر دیشیب‌قیزی بورکیله وورون گورون، یخلماسا، اریکدی، بو که ما شاله...؟

سروان غضبله چیگیردی: بوخسا آتالریزم بورکی ایششک لرین پالاتلاریجا ایمش؟ یا یستر قیز ایسترس اوگلان ۱۸ یاشینا چاتانا قددر نابلگ سایلیر، بوردا اوتالرین آلماخ-اوجا، یا خود آریخ-کوکلیقی مطرح اوّلا بیلمارز!

عبدالله سنّ امیدله دیدی: آلاها آناد اوّلون تقصیریم بوخ سروان اوّنا ایگری باخیپ دیدی: هیچ بیلیرسِن که آناد ایچمک یالان دانشماندان سونرا تایلیب؟

بیر نیچه دقیقه هامی سوسوب قالدلار، سروان لایدان ایگادوروب بورکون اینله گوتوروب دیدی: من اوّنو-بونی بیلیمرم، یا سیز آتا-پالا گرک محکه مه یه گیده سیز یا دا که سن عبدالله، قبزا گوتورمله بیرلیکه شهره گیدیب اوردا سن بو قِیزا سجل آلگیلان همده قیسمانه باشفا یول بوخ!

عبدالله سانکه بو ایشی گوزلورموش، درمال قبول ایندی آما انتفاات اوّنا دیدی: ایندی که اوّلماز، قایاق کنده، صاباح گیده ریک سروان انتفاته باشینا چیگیردیه سن نه دیرسِن؛ پلولوی دوت گیت، بوخسا سنی زندانی بیلارام!
التفاوت توقنین بیر سلسه دیده: من اونو جهالگا هریم
سروان اچی بیر گولوشه دیدی: سن اولیجه قارداشیقیو اثباته
یتیر سونوا گنل میرات دالیجا، کیم سنی اونا ار تا؟یر؟
التفاوت گیمچاق ایسترنک میزلایادی: لازم گلنشه ثابت ایله رم
سروان اینی قایویا طرف دوتوپ دیدی: خوش گیتیدین، یول آچیق
دالیوا یالیچی!

التفاوت نوزیله گتیردیگی چورک یوپیجسینی گوتوروب پولنادی.
آناسی دالدان سملسرلی: تیز گیت آتان نگراندی بیزه یه تیز گنریک.
سروان قصد: "نوزیله پونانپردی که التفاوت اوازنلشیشین عیدالله
شاهقیل دان اجازه ایسته دی که جوبوق چیکسین، استوار دیدی:
- گیت کریپوردا چنگ

التفاوت ماسینی پولنی هنهد چابی کیچنن سونرا، نازک وری جغیز
بولییا تیه نین باشینا چیخیب اوردا اوتوری. آخشیسینی گونباتانا طرف
دوتوپ دژلینی قوحاقلابت گوزینی شره گیدن ماسین بولونا زلندی
مالینلا اوردا- پوردا توز آراسیندا گورونوردول. سروان پاسگاهین
ایزیندن التفاوت گوزرونی، چلیدی که اولار بوردان گیدینچه او پری ده
اوتورافاچی، امر ابتدی که عبدالله طرلان ماسینی مینسنلر
طرلان ماسینین ایزینده دانیسیلا اوز - اوز اوتوروموشدی. دا ها
چالیشمیردی که اوز - گوزونی بردک دوشون، ایله که ماسین ایشه
دوشنی، طرلانا ابله گلندی که بیر اونلیون آلنینان چیکدلر، ایله که
بولا دوشدول سانکه گوجی بیر سیل اونی نوزیله آپاریدی.

التفاوت اوردون قالا، ماسیننی گوزرونی که پولنادی و گیتیردیگه
سرعتئی چوخانندی. بو زامان او باشقا ماسینلاهار هجیه بیر توجه ایته دن

۱۰
گروهی سروانا ماهینی زیلله میشید. ماشین کیتیگچه جهت دن
کیچیپیردی. آندمی جاهو اوژوب گوشدن ایندب. بو زمانن النفات کیم و
هاردا اولدوونی اووندوومشیدی، اطرافیندا اولاان قولشیر، غوربگالرس و
پودری یئوچوکلین مسلتیری پیربریرینه قاریشین آهنگدار بیرموسیقی
پارادیدریلا. ماشینلریندن قوزانین گلن سسر، بو موشیقی آراسیندا
محاو اووهوب گیدردنی.

ایله که النفات نوزنهن گلنلی، گونشی باخیب اونون ایندیگی پرینی
گورنده باشا دوشدی که بیر ساوعاندن آرتیق، هوشسوزلوب حالیندا
قالمشیمیش. بو زامین، غورباگالرین و سیسکلرین سسرین
آجیخ-آیدین ایندیمیردی، اطرافینا باختندا گوردن سایسی-حساب-سیز
کرتنگنن لر اونون اوونردیدری پره آرالارینی آلب، پاراداق گوزنله
اوندر باخبررل. النفات فیکاینشدی: بلکه من يوخي گوروم؟

بیردن بیره بیر گوز قیریم زمانی او حیوانلار بیوه اوولدیر. گوده
گنن قارتالین کولگه سی یرده سوروونردو، النفات باشینی پوخنار
دلووبن سییه‌ندا عظامی قنادی جیوای گوردن که مایوی گوده

وقارلا سیری ایدیور و اینی گوزنلیه شکارنگندردی.

بو زامین النفاتن خاطرنده آجیناجاقتی بیر خیال جالنلبردی، بیله
قراه گنللمشیدی که موقتی اوولراق طرلاته اووندوسون لاکن بیتون دنیا
بو خیالین ایندینه اواد بیر وارلیتا چیورلیمیشیدی که اواد اطلاران;
این 동시에. هرگاه النفاتن گوزی تصادافا" چورک بوچچاسینا دوشنسیندی
هله ده آهیچ خس اینمزمی. اوونردوی پر، چورک ییاقا اویغون بیر
پر دیتیردی، گونش بیر باشا اوونن بینینه شاخیردی. النفات چایا طرف
اینده. بیر زامین چاین کنارلیا یول گیندی. جالنلسردی اینله بیر یرده
اوئورسون که زاندارن آداره سی اوئردن گورونمسین. النفات بیر او قدر
گیتندی که زاندارم اداره سی گوزدن ایتندی. بودا آریخ صفایی یردی
چاین سویی سویود آگاهانگین دیبندن آخیب گیتامخداکی. گوزل
بر گوئومجه واریدی. مختلف بالیگرل اورادا اوزوربل. الگان آقی
آندی آوتروب جهرک یهه گه باشلاکی یلیه که قورنادی سفره ده گی
چورکلی بالیگلاریچن سویا توکسی. یلیه اورادا اوزانیب درین یوخوا
گیتندی.
۲
عبدالله سروانی گوره طرولی آچیخندا دانلیا بیلملیرو ماما نورکه
دیریبی: آی باشی بانامین! گوردون سنین شیلناتاقیقین باشیمزا نیجه
اویون آکیدی؟ او قندر آدام واره که عمر بوبی سجسیز باشایی امیم
آنا باابمین هیچ سجسی بیوجی. بو قییبیم لیق داها نه زرهمار دیه!
نه اچیون گرک اوبومزی ایشیمزی بویراجب شام اسرلری کیمی شهره
گیداق؟ سن گرک بر کیشینین آرولای اولیدین یا یکه؟ هر برجاولین
آزرسی اولئملکی، سن که بو آرژویا چانیشندن نه اچیون نوزیگخته
شیلیق آندون؟
هر حالیا عبدالله نین فکری جاوالارین فکریندن کسکین اولوملیدی
او چالیشریدی بو فاجعه نین گوویی باینیسین. اونون فکریچه طرلا گین
حدودین آرتیق گوزلیکی و الگانین اونا گوئتردیگی قیفسیت، ایشی
بو بر گتیریب چیخارتشندی.
بو طرفین، طرولی فکر اینمکدن پورولشودی. اونا ایله گنهردی که
نوز کیچیشیزدن قویوب تاملوم بر گله جنگه دوگهو قدم قو بوب،
او بو زانام خیال و آرزولار عالمینه یاشیردی. داها دانیسندان خوی
اینامبریچن چونه سروانین حمایه سی آندیا گامیشی و اونا اینانمشدی
۱۲
نهایت گنگ‌بلب شهره چاندلر. طلران گوردی هریان آداملافنا دولوب
حس است. ماهیت که مداوعی راحت‌رسایی یول گیجه. او بیوکه جن آسفالت یر
گورمه ممشیم. ماهیت دیوانه دیورا دوری یورجی ایبی. پاسی ن
ارولدادا دایانبلارا فرمان و میلی. بیر دقیقه دن سونرا ماهیت
گیته ده یول‌لاندی. زاندارمی مرکزین چانه زامان طلرانی باشی آغیزا
دوشندی. ماهیت یوریک بیر قاپیدان حیب طه گیشه. اورتادا بیر حوض
واریدی ماهیت حوضی دور و ورب ساختمانی قاپیندا دایاندی طلران
آشاغا دوشرده چینیبلگل یول گیجه‌دی قیلرای تولووشی قباده
اونا کومک ایندی. هر اوجی کریدورا وارد اولدوار. سروان قاباقجا د
بیر اطاقا سوخولوب قاپینی اورتی. کریدور آداملافنا دولیدی یبلدی
طلران لا سروان گیدن اطاقین دالیندا دایاندیلار. بیر او قدر ییجه دی
سروانها اطاقیندان زنگ نسی اوچالی. قاپی دالیندا دایانزا یادارم
ایبته دری گیدن بیر لحظه دن سونرا قابیدب اوجا سمسه دیدی:
- عبدالله کمیدی؟ گلنسین گیدسین ایبته ری؟
 عبدالله اسمیتی در طلرانی توزینه آپری سین آما زاندارم مانع اولوپ
دیدی: تکجه عبدالله نی ایستیر
طلران برد برک پورتانوب بیر گوسه ده دایاندا عبدالله اطاقا داخل
اوی‌آیندی سروان اوتا دیدی: یکیی سن گیت بو قیزی سجل آل
 عبدالله مات مات باخیب دیدی: من اورانی تاییمیرم
سروان سجل اداره سینین آدرسینی اونا و بورب دیدی: تیز گیت. بو
سنون بورجوندی. آمما قیزی تورونه آپرما. گیت قایی گلد
 عبدالله گیدنی بیر نچه دقه سونرا. سروان قابیونی آچیب قبیزی
پانینا چایجردی. طلران اطاقا گیدنی یورا گیشه و پاراشفتی بیر
اطاقی. اورادا اولان اشیالار هاموسی طلرانا غربه گنگ‌بلبیلر.
طراحان سروانین امریله کیچیپ بیر صندلده اوتودری. سروان درحال تلفن دستگیئی گژوئوب نمره دوتماقا باشلادی. طراح چیرته باین گوزدی که سروان اینده گی گرجه بیر شیله دانیشر: آل. آلو. بعل. محن. سروان چریف. آقای شهردار اورهیلا؟ خوب منیم سفارشی می‌نیز اوتا چادی‌میر بیوه‌رون سروان شریف سنی تله سیک گژوئیب.

سروان دستگی قوفانه‌نا سوئرا طلاران دیدی: بو وزان چاغیریدیم بیر آدام منیم ان یاخبین دوست‌مدور. گژول بیر اسانتی، بلده رئیسی‌دی اوتون بیر نفر گلفته براک احتیاجی وار.

طراحان اورکدن شاد اولدتی و بیر ملاحتی گولوشه میندت داریقین، بیلیندیری. سروان میزین کشولدن بیر دسته کاغذ چیخاری اورا نظر سالماقا باشلادی. بو وزان او هیجان کیچیری. دی. قوزخوردی عبدالله فایتن. طراحان ایسه شهرداران انظاریئی چنگیمز. اوتا بیله گوندی که اوچین اطاقا گیرن آدام مطلق شهردار اوراجاق. ایله بیله ده اولدتی جوخ شیک گیملی بیر کیشی اوطاقا گیرگن. سروان ایغا قالخدنی اونا طرف گیدین اونی جهان بیر براک سیخدنی و اونی اوتودوب دانیشنا قا دعوت ایندنی. شهردار اونون تعظیراپنا جواب اورااق حرارته دیدید.

- رئیس گییامین چنانان کیمی تزوومی یتبریمین نه امرین اولارسا اطاعتنه وارام!

سروان البه طلارانی اونا گوده دیب دیدی: بودور. او آدام که ایسته میشدن سنونچین گنجه‌شیم.

شهردار دولتو طلاران باخی. قبیرین یانیزن قاش گوزی گژوئوردنی. همین قاش گوز شهرداری حیرته سمالابقین کنایتی ایدی سروان دیدی.

- بیلرس شهردار چان. سنیله منیم آرامیدزا هیچ بیر سر را و لا بیلرمؤ، بو خیشن وضعی بیله دی که بوسایات من اونو سننه یاره اینماقا
وقتیم بوخ، باخشیسی بو دور که سن تیز بوی قیان، ببر باشا نوز
ایووه آپاراسان، سونرا من گلیب ماجرانی سنه شریح ایده رم.
طلان قادراشین، آلتیندان شهردارا دقتله باخیراند.
سروانی بیر باشدا ایگئانر، اونیا سیاسی صاف و پرلاق ایده.
بر آیپون بوغازی آلندیا قورونوردی و ری دم در سن اونه که جیبینند ای شیگه
چیخشمیشی.
سروانی سوزلری شهردارا کفانی ایندی، در حال اونون
امرنی اطاعت ایتماکا حاضیر لاشدنی.
سروان دیدی: هر ایکیزده بمبرک
احتباطی اولمالیسیز! بو اطاقن داییندا خلوت بیر محوطه وار بو قایبی
که قوروسوژ اوریا آجیلیر، ببر قایبی دا اوریان کوچه بآجیلیر، سن
شهردار، بوساوات گیدیب ماشینین آیار او قایونون آزیندا ساخلا.
من طلان نورگنده، رم گنلر قایونی آچار
سروان آپیا دوروب قایونی آچیدی طلاندا دیدی: سن گنل گیت او
قایونون داییندا دایان هروقت ماشین گنلیب اوردا دایاندی قایونی آچ
گیت.
آمما اولجا قایونی گنه باگلا
طلان بیزلا دوشوب گبندن، شهردار اوتون دالجا باذب دیدی
- آی ظالم آدام! بونی هاردان اله سالدن؟ نه قشنگده آدی وار!
- منه باخ شهردار، عمومده بیله بیر شتی گورمه میشدم!
سن هله هاراسین گوربسین!
آمما آنیدی بیبانماق اولماز تیز گیت سونرا
منه زنگ ایله که گنلیم
شهردار گچلمیش بیر آدام کیمی تله سیک حالدا، بیرلا دوشدی و
نوزونی ماشینا یتربی بیولاندی.
سروان هیجاف ایچیندی قایقیشندی او
قورخورونی بیردن بیره عیداله قایتیسین.
یادا که ائفت نوزونی بورا
پتیرسین، یکه ده زاندارما لارین بری طلالی قایبی داییندا گورسون؟
سروان بو فیکیرلرین ایچینده گن، قایونون اچیمالسینی اشیندی.

15
پیر قندر راحات‌لاشید، قولاق و یریب ایشیتندی که ماهینی یولا دوشوب
گیتندی، اوره گی آراملاشیدی. گون اورتادان پیر ساعات یکچیرگی که
عبدالله قاندی، گونه چیخیشندی، چوخلی عذبله گیدبی او
سجل احوال ادارسی نامه‌شی ء اورده کیندریه سجل ویرآزم. هرقوت کننده سجل وثر
دیشیریل بوردا کندیلره سجل ویرآزم. هرقوت کننده سجل وثر
مامور گنلی آلآ یرلسر. عبدله گمان ایدیری سروان اوتا کمکی
اولوب ایله بوردا سجیلی آلا ییله جنک آما سروان انا آنگجی مامو
کننده سجل ویزتینه قندر اوتا مهلت وعده سی وریب سونرا اوتا دیدی
- من سنته دنمندمیم قیزی نوزونه یارما! هنی طران؟
عبدله نین گوزلری حیرتله دولوب دیدی: من اوینی آیارامیشدن!
- پس او هارداهی؟ من اوینی آخترادیم تایا پیلیم دیم گور هاردا دی
چاغیر گنلیمیم بورا!
عبدله نوزونی ایتیرمیشدنی. بیلیردیه نه ایدسین، سروان الیئی
زنگنین اوسته قویوب اونی سسلندیرمافلا بیر زاندامری چاغیرذی ایله
که زاندامر گنلی سروان اوتا دیدی: بو کیشبردی گیت گور اقیز که بو
آداملا بیرلیکه گنلیمیشدنی هاردا دی تیز تاب گننده
اورون بیر مدت عبدله ایله زاندامر طرانی آخترادیار اکما طران
پیر تیکه چورک اولوب الی گنلمندی! هر ایکسی گور- یشمی اطاقا
فاوتبلا. گوردلر سروان گیتماقا حافیشاشیب. سوروشی: ها
نه اولده؟ چیز هنی؟
ابله که منقی جواب ایشیتندی عبدله با دیدی: گوروم سنی تیجه
اویلسان عبدله! بوگون منیم بیتون وقیمی گورلادین اختراداوا قیزی
اینیردن!
عبدله دولوکسونومش حالدا دیدی: جناب سروان الیه سیبیون نوز
وقتی‌تر نوزدهم قیمتهایی لاکن من یاریق الی بوش کنده نیچه گیده
بیلپره م‌؟ ارینه نه دنیوم؟ جامعه‌ته نه دنیوم؟
زاندار دیده: گئر کلاتشینه خیر ویره سن تا پایشیلاز
سروان دیده: اولما گیلهب فامبلریزین بیرینین ایووینه؟
عبدله آجی‌ناجیقلی بیر هالده دیده: پیری بوردا هیچ بیر فامبلیمز
یوخدور، اولسیده، طران هیچ بیر تانیر
زاندار دیده: آخر گئر بیر مه گیمهش اولسون دا
سروان سوزون اوزانسیونین قاپاچینی آلماقان اوتره دیده: اود
ایله اولدن قاجای هاراسا گیشیما فکرینده ایدی
عبدله سروانین سوزونه قووت اولاراق دیده: بلی، او قرایخت
اولموه چوخدانیدی ایستیرده بیرم آریمیزی آپارسین. گوروم اونی
ماشین آلدا قالیب بیج اولسون
سروانین بیر لحظه اونا رحمی گئلدی آمما ایله که طران گوزونون
قاپاچینا جاناندی نهؤنی ال آلیپ دیده: خوبیدا، بیریمده وقتنیمز
قوتاردی. عبدله سن گئر کراتشیلارا خیر وتروسن یانه اندرسن
بیر لحظه دایایپب دیده: اولماا کنده قایدبی؟ هیچ بیعید دنیره‌ها
عبدله آجی‌بلی بیر گولشهه دیده: او بیرده کنده قایدار؟!
سروان بولولایب بیر نیچه قدم گیدنین سونرا دایاینبدیده;
کئ گئر کهک انشاله تایین. اگر بورا بهاید سا یا دا که باشقا
بیر یزن خیر دتا پیلساق در حال دوتهب کنده گونده ره ریگ!
عبدده دایاینپب سروانین اوزافلاماسیما باخیده.
بیر دسته سیرچه لرین سئسلربندن لفاف بوخوان آئلدن. جوخ
یاتا بیلسیمزی. بدنین آلنتیانی علف برک تاقدالاسمیشید. یاندیقی
برین برکیگی اونون عضل لرینه حس اولونوردی. اول هاردا یانمانی
بیلمبردی. آراماجسینا هر بیر شی خاطرینا دولدی. کیچمی ساعلالار
خیالنیا جانلاندی. قالخیب یریته اگلشدی. سرچه لر آافسدن بیر
لحظه ده قالخیب گیندیلر. اولارین قنادلارین سئسی یاهادا گولادی
gونش تبه لرین دالیندا گیزلنیماقا جان آئیریدی. پارجا پارچا دولود لا ر
سماه بیر یزیلماقادا ایبلیر. ماوی آسان یارلیار آرالریندان دنی
سولاری کیمی یومگری گورسه نیرگی. آخشام سرینیکی باشلامشیدی
tفاف بیلمبردی نه اینمه لیدی؟ گینتسین یوکسی قلیسین؟ هرگاه گیتسه
هارا گیتسین شهره یا داکه کنده؟ آرتیق یکبوریشماقا وقت یوکیج ی.
بیر آرارن گون یاتیب هاوا قنالاییجیدی. اونا بیر بیه نین یوسته چیخیب
اوردان کننین یولوئی گوره بلیدی و اونا طرف یولاندی. کند یارینین یولی
بیر یوکومتر لیدندا قالمیشیدی. باشینی اشاغا سالیب فیکرلی حالدا بول
گیندیلر. یخه کننین ییزیزینی جانامانشیدی یک بیر تیکه دولود ی
آئینا آئلی. داریخدیری یک دنگرگه صحرایی بوؤئدی. سویوق برکولک
اسدن گیت - گیده گولشیدی. یبرده گی چیر - چوبیر چونزایب بیر
باشان لفافی اوز - گوزون چیریدی. یگ خیال آیدریکی یک یو پری دنری
هاوا بویرقانی دور، آما اینه کی باشینی قادیردپ گولیره باخیه بیدیر
که یاهیش یاقایاقادی. یو زامان یولی اینویرمیدی. بیر مدت سرگردن
حالدا گیدنن سونرنا یوزونی چیمریا چائدریدی. قاسیرقا گیت - گیده
گوجله نیردی، سمانی دربنیکریم‌نده دال با دال ایلدریم‌ناری شاخی.

اونلار چوخ اوافقان‌دیاپیلار، سربیار آرامجا گلگردی. بیرن بیر
گوجله ایلدریم، فضانی بیماریان آشکاری باربی بی‌بی‌بی ضروری
آلی‌سیپریدی. الیکس‌زادنی یاده، اکلی‌سی گوجله ایلدریم میوبرد.
دروی ایلدریم‌نیم اونی قابل‌عمر بیننیه گذشت قناد جنگی
بی‌بی‌بی داورا داغلاچی بیربیکدی عیاره چی، بی‌بی‌بی دا گلگرد
بر بیرنه سووک‌دیلر، اکلی‌سی گوجله ایلدریم می‌کنند.
اوسته پارتاکی، بی‌بی آلو قیرمانج کیمی پورولوب اوجا بیر دانننا
ضروره– سیب‌نی اوتوری و محو اولدیدی. الیکس‌زادن‌های ایکی
لارینا باسیب اقامجا باشلادی. یاغی‌نوی دامنارا بیر یارده شکل‌بند
کوله گیم قابل‌عمر قاجی‌دی، یاغی‌نوی جانبیش شعاع‌الاری پولولارین
آراب‌بندان باتیب چخماق‌اندیدلر. الیکس‌زادن آریش اسلام‌میشدی، او
چوک‌ک بوچاسیشی قولوقونا ووروب، یاخاسیشی دومه لیب، چیگن‌نی
یاقشی گل‌نی طرفه دوتوپ گیذریدی، یول گیتیماچ جتنبله شیریدی.

یاقش‌یار نیمین عینندا کی توریاچ گیت– گنده پالنیا داووری.

یاقش بیردن بیرده داپاندی، بی‌بی‌بی دا چاپ‌الابی داگیل‌ناری گوش
افق خطیبی یاقش‌شیش‌شیش‌شیش‌شیش‌شیش‌شیش‌شیش‌شیش، الیکس‌زادن پولولاری قولوقونا کولک لی بیر
اسقامت‌ده گیذریدی. الیکس‌زادن پی‌ته بیناوس‌توون قالخیب گونشی گوندی
که یاتام ایستیریدی. بوردان گندرلینی گوره پرئیریدی. چوین سروفق
کنده دوگرو ایندیریدی. گندرلین‌یاری یامدیا پرئیرشیش‌شکری.
او دره بیناب ناوندیایی. دره بینا دیبیسند سو دیبرالینمی سنستی گلگردی
الیکس‌زادن دره بینا دیبیسند کدخدای بی‌بی‌بی داورا اوهر گندرلی.
کن‌دخا ایسلام‌شیش‌دی، او یاقشیا دوشه میشدن نوژنی دیبرال‌نی یبرمیش
اوردا دادالنامنیش‌دی. الیکس‌زادن اوتا چاتان کیمی سلام ویرب پولوانا دوم
اجتماع باشلادی. کدخدای من争取سلبه یپ دیدی: هاوا گیدرین؟ من
تک شهرودی؟ آنات هاتن؟

القات اوردن رضی دندری اوتولعا دانه‌نشینین، چونهک گد خدا
اورلین عالله وی داعوا - ظاهازاینا طرفلین طرفینی دوموشدی.
کدخدای ایستبردی هر شیکی بیلسین، ایله بونا گوره ده دگرماندان
چیخبو التقانفا قوشوندی، التقات ایستر- ایستمز جواب و پردری:
- اولار گیدریل شهره

کدخدای تعجبه شهرودی: شهرهٔ نه ایچون؟

القات هر شیکی اوتا شرح اجتماع مجبور اولتی. بها گیت گیده
فاربردی، دره نین آراسیندان آخیب گیدن سوون شیرلئیس قولاگا
گلبردی، پولدولار سمایی ترک ایدیب پارلابک اولدوزار اولارین یرینی
دورنوشدولار. دگرمانین اهنگدار سوون سنسینه قاریبیردی
القات ماژیاتی کدخدایا دانشآنان سونرا، کدخدای فیکیرتشدی که:
- به گناب سراوان حضرت‌لری اگر بیله پیر ساده ملیبی، بیلهه سه که
کنده دوجولان، آداما شهرده سهل ونیروزار و کدخدانام‌دینیسی هربر
رسمی سدنین آتلیندا اولیمسا ن سجی و نه قبیوم نامه صادر اولماز، و
نیچه به بودا اولکه نی اداره ایده بیله چک؟

القات خرمین اوتسته کدخدانی آیرلیب اپوش گیدتی، آناسی قوبون
ساغیردی، قابینین سسینه باش قونزایب گوردی اوتلی تک گلیبی
سورودی: التقات عجب گیتج؟ پس اوتلار هاتن؟
- اولار گیدریل شهره، من ایله بیلبردیم ایندیه گلنبر
آوات حیرتیه شهرودی: بهی سین اولارلا گدندرین؟
القات آناسینین یانیندان نتوون کچنک دیدی: اولار مینی توزولیه
آپارماندیلار، داه باگروی، من نوزوم گیده‌ما ایسته مه دیم. گیدیرلا

20
طرلانا سجل آلسینالار

النافت کیدیپ ایوتکین قیرافیندا او اوروب چورک سفرسین بیرینا

آنادی . آناسی سوروشدی : کیمله گیدیلر ؟ هاواخ گله جکر ؟

- بیلیمیرم هاواخ گله جکر آما سروان دی نه دی ، او توزیله هر

ایکسینی ماشینا میندریرپ آیاردی .

آزوات بیندن ساغماقا باشیل دیدی : شهره گیدی پایتماق بیر

او قندرده آسان دنی . پیسیلی یورودا دی که آنان چیپنده بیر نیچه

تومن آرتیخ پول یوخدی .

النافت قوبورناری طوله یه سالاندنا سونا نوکوزلرین سراخت

گیدی . بی دوزقوع عدد قوبونون آنجاق دوردی ساغماپلیلار .

بیر سرا خلق داستنلاری بیله بیر تمشلده یارانیلار که : دیوب ، بیر

گوزل قیرا عاشق اولار و اویون افسون ایدر ، قیز بی دوبین وارنینئین

dومیدان . اونون آردیجا یولا دوشوب گیدر . و یوتون علاقه لرینی نو ز

کیچمشیندین قیرازب آنار . جامعت بیقاجه نین بیلب قیزین بیله

بیر خالا دوشه سیئنی یالنیز آغلارا .

بیورا کیمین داستنادا باش ونیرمیش حاده . {ریکارلیقین} گوجونی

ærادیر ؛ {دیوب} آدلانادن بیر وروه . یوتون قولدولوکلن سامالی

دیمکن عبارتدی . جامعت بی سامبالان قورخوب اوتا تسیلیم اولبرل

آما باشقا بیر چیندن دیمک اولار که جامعت همیشه لیک اول راق

بیله بیر حقارت آنادنا قالا بیلماز . دیوب آگردا نوز حقنرلیگینی آشکار

ایده جنگک و اونون گیرلین شراتی آشنکارا چیخاجاق .

بیوردان یوبیانا ، داستانین ایکینجی مرحله سی باشیلی . ایگیت بیر

اوغلان تاایلیب دیوبی نولدوروب قیزی آزاد اینمافا ناتل اولاجاق .

21
کنته بیله بیر سوز - صحبت یارانمیشی که گویا طلان اوسونا
dوشاب! آماد هاجان و کمین وسله سیله، بنیل دیردی. بوفره
فوئت ون رن، قدیمین قالمیش بیر (فاناکیا) ایدی که دیبر: هر آدم
که لایدان چیچنکندی، اون گوزه گنتیبلر
نیچه نیل بونتان قابقا کیمی، طلانقاری یاندریق بیزیزدی دیمک
اولاردی، کیفربی دی، بونتو اوزونه آغیرقلب ایدبردی، گوزلری ایسه،
مال گوزونه اوخشوردی. نکجه فاشلریری بیر آدام فاشینا بنژردرلر.
نوزونتون خبری اولمادان گویا تلفانی ناشناسی ایمیش! ایک هیج
بیر زامان اولارین آراسندا، اولگان - قیز ماهیتی یارانمیشیديل... 
اولار بیر اووه باجی قاراداش کیمی بییوموشدولر. آماد ایل قایداسینی
بوزماق اولمازدی.

طلانیگن گوزللشمه سی هیچ بیر کسه معلوم اولمادی، بردنبیره
هامو گوردی که او کیفر قیزین بیافراپی آناما کمی کنیرکار، درسی
آگاریب صافلافشیب، بورنی شنکیبله شیب، قارا گوزلری. جان آلیجی
بیر حالت یاپیلار. کند اهلسین بیتوولوکده، طلانیگن اوسونلاماقی
باره ده افسانه سی توز ترینده. قالدیفی بیر حالدا. حفیتی دوز گون بر
شکلده باشی دوشلنر ده واردیلار. اولار دیبیردلر، طلانیین حیات
باره ده فکری او زامانان دنیشماق باشادی که شیک گیملی بیرجوان
اولونیهند چدمان کدخدانی ایگوسنتی چالیب دیدی:
- گنلیشم سیزین اوافاقلاریا اوخویوب بازامق گورگنده م
بو گنچ اوغلانیین شاگردلوینن بیرپی، ایله. بو طلان اولموشی.
سورناری طلان بو اوغلانیین وسله سیله، رادیو نینه اولماسینی
نورگنده. بو آرادییعجب غربب یورلدن دیزیشیردی. قادین لا را
مودا اوزره پالتار تیکماق، خورک بیشمارق. بیرپیرله نیچه رابطه

23
پارامتنق قاپدالاروئی نورگه دیردی. سونرا دا بیر دسته باشقا چاون
اوغللالار کنده گلدیر که دالریندا بویوک تاسوزلاو واردی. او نلا ر
بیتون اولوی حشره لردن پاکالامافیچین در مالیردیالار. بو گنجلین
باشجیسی دا یاراشیقی گیمی بیر اوغلالی. سوز یوخ که بو اوغلان
طرلانی گوروب، انا پاشیب و دیمنک اولار که اوغلان طرانا دییب
کن سن لایق دیئر، بیله سن شهره لایق:ان
لاکن هامویان ماراخلی، او نیچه قفره گنزینتی سینمالاریدی
که خرمن پرینده نمایش قوبولدولار.
سوروشماق اولار که: پس نیه بوتارین هاموی آنجال طران دا
اکر قوبا بیلبیلر؟ باخ، بوردا ایش طرانین شخصی کاراکردن
آسیلینی، او توزی بیلیرلی حدودن آرتیق گؤزلی، او پربرسی
طرفن سینما فیلمی، مجله لرده کی شکیلر، رادیو دالғلالردن
یتالان سوزلر و حکایه لر، شهرد کلنا آز-چوخب خبرلر، هاوو سی
برلیکی استیتیک بیر فیکر بارادا بیلیردیلر، بو فیکر نوزره، دیمنک
اولاری که اطرین. پرستش له لایق بیر گؤزلیگه مالک دی، لاکن بو
برلست آنجال شهرده اول بلئر، چونکه کنده یالنیز ایشله مه گه
سئاش ایمئنک اولارا!}

4

شهردارین پیادهی مزل، زنگانی قدم دوئچینرین محللینده
واقع اولموشیدی. بورا شهرین دیک اورنادی. شهرین بوخارسیند
تیکلیمیش یئی ایولر، ظاهره گؤزل و یاراشیقی اوسلاردا. شهر دار
کیمی بیر آدامیجون آل ویرشی اول بلئزلر، اولاردا کیچیش اریاب
33
عائله لوينه خاص اولان راحتی‌چیلیق وسيله لري یوخدور. فندقلارن
پاشاچی‌کی ایولر گیمه و همی کویدن اوراق اولان. اولاندا باخشی
اظفلار، بیوتک مطبخی، گلی و آغجی باعگا لاز، انار و تلوه
حي خی و اطرافندا اوجا حصارالا اولار. شهردارین پاشاچی‌کی ایولر
قدیم اولاقیتا باخمیاراق، بینی ایو او ساعیری‌دی چونهک اوردا اولان
عمرات بیوتک به موفجه ده تازادان با ناولمشی، دیمکک اولان
یو ایو کهنی و تازا ایولارین نماشگه سیدی. شهردار غربی اولدوغوشنان
یو ایوی اجراه ایتمیشیدی. زنگان کیمی متوسط بییر شهرلرده. اداره
باشچیراپنی زوزرنه‌نه خاص بییر باشیردی طرزی وار. بیولارین اکترینی
غربی آداملا دیلار که برلی آداملاز قدیمی قاریشا بیلمزمر، نلك
ایله بیوتا گوره ده اولار آنجاق بیرپیرلیه گیت- گنل ایتماقا مجبور
اولالر. بیله بیولارین هاموسی بیر فکیر و بییر سلیقه ده اولابیلمزمر
بیله لیکه اولار نیجه دسته به ایرابرلار. و هر دسته بیر یقینجاكین
عضوا اولار. شهردار بیله بییر دسته نین باشچی‌سی سایپردنی یو آنا گوره
بیله بییر ایوی اجاره ایتمیشیدی. شهردار همه سوابی ایندی. اولار دان
محرومیتی. بیر- ایکی بیول ایتلینمیشدا آما سوئسوز اولدوقوونو بیلب
داها ایبولنگی نویه ایتمیشیدی.
یو ایویدی شهرداردان باشما بالنیز اونون قولولقچیسی (عنانات؛ ادلي
بیر شخص باشاردی. عنايت بلدیه اداره سینین عضویتی. بلدیه رئیس-
لرینی بیریسی کیچی‌می تبلدیدا اونی بیروخاندان بیر باشا یویونه گتیرب
سایچارالتی. سر ساخلاپان و اطاعت‌کار اولدوقوونا گوره هر بیر شهردار
اونی ساخلاپانی. بیر زمان اونون ۳۰ یاشی و ۱۲ نیل خدمت سابقه سی
واریدی. ایوبی بیوتک قابوسونو آگزیندا قایچی تایخاران خاص اولان
تکجه اطاقدا باشاردی. آشپاریلیخا، سفره دوزویقنا مهارت واریدی. عنايتین
اوراق قوه‌موی اولان بیر قادین، هنده ده بیرگون گلیپ پار-پال ناراژیو بیوب گیدره. شهردار هر نیچه گوندن بیر دوست‌لاریا مجلس قوروب بیب ایچره‌بل و شنلیک یادره‌بل. سونتا قمارا اگن‌شرده‌بل. هر نیچه وقت‌دن بیر قادین بوراگن‌داردی، اولارتین بعضاً بیر ساعادان آرین قلم‌مانزی‌دان لاکن بعضاً بیر نیچه گون شهردارا قوتان اولاریان بیوتون بی قادین‌نا گیبح وقتن گلیپ گیدره دوست‌لار دان.

یانی‌دیز شروع بیضا "بی قادین‌نا بیر بره اولدرا".

عنايت گوردی گوز‌لیماندن، گونون اورتاسی‌نا شهردار بیر قادینی توزیله ایوه گنتیردقی. فیکری‌لش‌دا ده لبه قام‌لی‌دی؟. ایله که گوردن شهرداراون جوخ حرمته ماشین‌نای دوئوروم ایوه یادره‌بل، ایندی‌گی فکره ایناندی. همیشه کینی ازقاتی اولاریاچی، شهردار مانینی عما رتین قیافیشی کیمی، اپارمی‌شندی. عنايت ایسته دی قابونی باغلاشین شهردار اونا اشاحه ایندی که ایستین قایستین.

ایله که شهردارا‌نا طرلاک هالا وارد اولدرا شهردار اونا دیدی:

- خانوم بیوبون اگن‌شین

هالین اورتاسی‌نا بیوبون بیر میز ول‌اطرایندا ۶ عدد صندلی واردی بیه بیوبون و یاراشیقلی بیر قالی دوئشه می‌شدیرل. شهردار گیچیب قیز اوتوران صندل له اوز-ازه اوتورودی. طرلاک ایله بیر وضع ده اگن‌شین بایشین آشاغا سالیش‌دندی که شهردار اوتون گوز‌ردن ایچینه باخماسین شهردار گوز‌رودی طرلاک بیر سوز دانیششین، دوروب بیجیل دان اوزوم چیخاریب چینی بنشقینا گنیرمی طرلاقین قیافیشی قودئی او بیوسن‌ده ایله ایستی‌ردی قیزین ازین ایپسون. بیخار‌دان آشاغا باخدا، طرلاتین آنی مرم کیمی صاف همده پاراقدی، کیپیرتوی مخمر کیمی‌دیلو، یانا‌قلاشی‌نان قیزارتینسی باغلاشداگی گوزل آلماچکیمی.

٢٥
گزه چهاربردار. شهرداری بنی تیتره دی فیکرشنده که:

- گرب بی آر تک قالا تا که ایوین آب هواویی ایتهت ایپسین

عنايتی چاغیری بون دیدی: من گینیم ایشیگه، ناهاریم هییت ده

ییه یاچام. واجب بی آر ایسگ انگز ایله، سفارش ورهم رم بو خانو ما

غذا گفتیسیت

ماشین مینیب گیدرگن عنایتین قولاقین پیرسو دیدب گیدند.

عنایت قایوینی باغلیلیاندان سوردنا چرلایتین یائنا گنلبدی. شهردار بین

گینمه سیدن سئونا چرلان توزئنی رالح حس ایتندی. ینیجی اوزومی

بیماقا ینابرامیشیدی که عنایت گنلبدی، چرلان اولیجه اوندان قو رو یدی

آمبا بی ار ادار کیپم دی که اونولا انس پارادا بیدلی دیب دانشماقا

باشلادی، عنایت کیچیب شهردار اوتوران صنداده اوتورادی، عنایت اونا

دانشندی که آنهاق اوشاقیق نیللرندی کاته دی یاشیب. آنا، آنا سی

همده باچی قارداشی بی آشیدا اولموشوید، عنایتی عمه سی توزبله بو

شهره گنتیبب ینیخمانا تاشیرمیشیدی. بوزلام اونون قیبی عنایتین

تکه قامیشیدی که هغه دی بیرگن گنلبد تیمیلیک ایدب گیدر

عنایت چرلان دان سوروشندی نه ییچون بوربا گنلیسین؟ چرلان

اونا دیدی کلفت اولماچین؟ عنایت حیرتلس سوروشندی: دوگلنی؟

- بیک، دودوگلنی، مگه عیبی وار؟

عنایت گولومسی بی دیدی: منسه ظارافات ایدیرسین

- یوقخ، نه ظارافاتی؟ سن دنبسیس بیاجامارام؟

- بو نه سوز دی بوبوورسیان، سن بو ایده خانمیق ایماقا لاپسین!

ایله بو وقت قایوینون زنگی چالیبندی، عنایت چرلان دان عذر ایسه

دی، قایوپا طرف گیدندی، بیآردان بیدنی بی آشین خورکل قابندی

اونی چرلانین قولاقینا قویوب نوزی خورک ینماقا نوز اطاقینا گیدندی.

46
طراحان شماقینی قورتارمیشکی که عنايت قایندی. طراحان ایسته دي قابلاري آپارنی حوض باشيندا یوسون، عنايت اولاری آلیب قویدی یبره و دیدی: قالسین خانوم، پولاری هننین شارگودی گنیب آپارا رئوزلی بووالاخر، یبرده که پوردی قابی حوض باشیندا یوخ، مطیع ده

پوراپیک.

عنايت اوتانیسی خالدی سوروشدی: مطیع هاردادی؟

عنايت دیدی: بوسه‌های اورانی سنه گورسه ده رم.

یبر آپارنی اولار هر ایکسی مطبخه اپارنی، عنايت اولار اولار هر

یبر وسیله‌هنه قیزی گورسه دیب و اولی نیجه یپشکیمه سینی یبر لانا

شرح آپارنی. سونورا اولار برلیکه قوتوق اطاقینا گنیبیلر، عنايت یو

قیزلا دانیشگاه‌دان لذت آپارنی طراحان ایسه پره به لر، مول و

قابلیار ا گودین اسلالان چلچرچلا باخمدان. باشا اطاقرا دا

دولانیب گندریلر، یو اطاقرا یبرنده عنایت خواش آپارنی یبرد ا

اوتروبر موسمیقی به قوتوق ویرتی. طراحان قبول اپارنی. عنایت

اوتروبر یبر گوشه سینده رلنیشی ضیزیه اپارنی که یلیطی آپارنی

طراحان سوروشدی: فارس موسمیقی یوشکا آذربایجان؟

طراحان آذربایجانی بکنگدنی، عنایت اپورتیقا باشلادی. گوزل یبر

موسمیقی زنی اطاقین باشیندل. یبره یو زامن یبری یپارنی. عنایت

تلے سپک یپاکن خورک قابلارن یپوتروبر گنیدی. طر لان

اوتروبر موسمیقی قوتوق ویردی. یبر نفر مهارنی شاز چالیب یو یلیه

نوزوه اپارنی. یمانیلی یبرنمه اپارنی:

هیچ بیلیمیم هارلی یام - هیچ بیلیمیم هارلی یام

ایل - اوهانئن آرالی - اوره گیبون یارلا یام

دیلشین شهرین دیلیلی سازیم، دیلیلی سازیم، یع
پاراشیقی تیلی سازیم، تیلی سازیم هی.

داغلاری دومان آلاندا داغلاری دومان آلاندا
آخشار قاشی قارالاندا سنی سینه هم باساندا
ديلنتهن شیرین دیلی سازیم، دیلی سازیم، هی
پاراشیقی تیلی سازیم، تیلی سازیم هی.

خزانه دومنوش باهاریم خزانه دومنوش باهاریم
هیچ زمان یوخدور قراریم، تکه سینه منیم باریم
باری دیلنتهن، دیلی سازیم، دیلی سازیم، هی
پاراشیقی تیلی سازیم، تیلی سازیم، هی.

عینات بیر قدم گنیچ گنلیسیدی، طرالی آغلاچم دوتا بیلردو.
موسیقی قورتاراندان سونرا عینات طلالی باگچانتین یانی آ یار دی تا
اوراندا گورستسین، اولجه بیر زامان حوض کارنیزدا قابلیل البقلاری
تاماشا ایبدیر. بوردا چوخلی بالب کوردی که بعضیرلی آگ و بعضی
لری ایسه قورم ایبدیر. عینات توضیح ویردی که قرمز البقلاردا اول
آگ ایبدیر لاکن گیت -گیده قرمزی اولدولار و ایندیکی آگ بالیقلارد.
آخردا قرمز اوالاچالار.

عینات گیدیب سو فنووره سینی آچیدی، طرلان بنیم بیره گوردو
حوضون اورتاسیندان بیر دسته ایسه ا وخشیر سو هاوایا فالحیب گویده
چتر آچیب آشا ایبدیر. بالیقلا سرعله سوون دینینه قاشیلار.
طرلان بالیقلا باخمادان دوتا بیلمردی، سرین بیر کولنک ساری
رنگه دومنوش پاراشیقی آغاجلاردان قوباریب سوون اوسته سپردید.

۲۸
گونشین اوان شعاعگری سوون خبردا لیه لرینه قاریشیردی و بالیقلاوی
عیبه جر بر یپ شکیله گؤرنس دیره. عتاپیت یگیدیپ فانتالی باغلادی
بر آندا سوون لیه لیمه محو اوللیه. بالیقلاوی نیزند نوز طبیعی
شکلینه گؤرنسیدر. طرلر حوضان گؤز یؤتونروب باهجادا کی
سیله اپه اکیلیمیش آگنلارا نماش ایمپاکا باشلاودی. آگنلار لیجه
ردنده اکیلیم‌شیردیر. ردلرین اورتالاریا چینقیل تکلوموشودی، بو
آگنلارین اطرافلازی اوان رنگلی خزللر لرده دولیدیری. حوضا یا خین
آگنلار، اینجه و جاوان ایدیلاری، لانک اویاکیلارا قوجا و اوچا بیلی
آگنلارانیعیارتیدیر. بو آگنلار اولان محو، آریتیق میشه لریه
اوخشاری واریدی. بر سیرا آگنلارین بوداغلانی میوه لرینه جوک
اولدکنداشان باشلاودی آشاغا سالیشسرکار اوجا دیوارلارین دیرلینده
گل بوتلاری آگنلارا سؤشکشپ باشلاودی دیوارلارین اوستینه
یخیشیدیر. سیبیرز - حسابیز کینیکرک هریانا اوچوب قونوردار
سیرچر لر و باشاقا قوشلان سنس - کولرین بر یپ آندا کنسرپردریل
طرلر رؤنالر عالمنده سیر ایدبردینی. وقتین نوتوب کیچمه سینی
حسس اینبدرکی. بیلده دی ن وقت گونش آگنلارین باشلاودینا
قونتریپ، قیلن قیتم دیوارلارین دالینا آخیر یگیتمیشدری. طرلر، بو
افسانه وی حیاتی هیچ یانیب بوخوسوندا دا گوره بیلمننودی

۵

عبدالله، زاندارولا برلیکده خر بر یبر که گمان گیدبردی طرلر ن
اوردا اولسون آنخارا ندان سونرا یپرلوب قادیلار. زاندار اوتا دیدی:
- عمدی جان، سن گرد کلاتریله خبر ویره سن باشاقا یول بیج ا

۲۹
سونوا زاندار اونا توصیه ایتبدی که آن‌چه بیر کلانتریه خیر ویرسن
کفايت دی، چونه او را باشکلالی‌نداه خیر ویره جنج.
"عبدالله اوجونی کلانترینانش عوامی‌نی نوره نیپ هالانندی. او
بول گیردنی هر بیر یانی گوژ دولادربردی بلکه طلایی گورسون هر
بری چادالی آرونات نرتیزی چلب ایدیردی. بیر دیوار دیبنده
او توربوب چیچ جنگدی دوبورد اوندان – بیونان گیر الاندان سونرا
نهايت گنلب اوجونی کلانترین تایبدی. جوان بیر یاسان کلانتری
آگزیندا دایانی‌نیشی عبدالله اونا باخینلاشیب سلام ویردی. پاسیا ن
سوروشدی: ها، عابی، نه ایستیرسن؟
- کلانترینی ایستیرم اوغولوم، آدامیم ایتیب
- جوان پليس دقته یاخیب دیدی: هاردا ایتیب، کنده یوکسا بوردا؟
- ژاندمیری اداره سیئندی اندی
پاسیا گولوب دیدی: اوردا ایتیبیسن بوردا آختانیرسان؟!
سونوا او یلبه اشاهر ایدیب دیدی: گیت یوخای سوزوی دانیش
عبدالله پلله گرن چیخیب رئیس کشک اطاقینا سوخلدلی. بو رد
آریخ بیر استوار دوشونده بیر هلال تکلی یازیلی مثل اوتوروب بیر
باشقا ادیالا دایانی‌بیری. عبدالله سلام ویرب دایاندی. بیر نیچه کلمه
دانیشانان سونرا. استوار عبدالله دان سوروشدی: سوزون نه دی؟
- آدامیم ایتیب سرکار
- هاردا ایتیب نه وقت ایتیب، مشخصاتی نه دی؟ دانیش گوروم
عبدالله باشدن گیچینی دایانی‌بیری، استوار غلیبی حالدا دیدی:
- ژاندار مریده اولان ادیالا نولمیشویلر؟ ایتیبی،
گوزلکی‌کور، گتک تولوزولده باپسیینلار!
عبدالله یالوار – یاخار ایدنندن سونرا استوار طللاتی مشخصاتینی
30
یازدی بیدی: هرگاه پرخیر دوستاق سنه نیچه الیمیز جاتسن؟
عبدالله دیدی: سرکارجان، ایشانه تاپا بیلستان اونی زاندار می‌ر
اداره سیته تایپسین، اولار اولی کنده بیزو تحول ویژ وتر
عبدالله اوردان چیخیچ گیتندی فیکرلندی که: دنیه سن بوامام
زادا دان معجز گوزنله آخامائیقی؟
او بگر آریخیمیشی، بارا بیولانی، بارا طائفین‌ان آتی سب
سریمی، بارازن پو باشیندان او باشینا گیتمه لیدی، گلیپ یوخاری
باشداکی چیخیچ، بیگیرچیلارا چانائی، اورا آز، چوخ خلوتیدی، او بیر
توکان سوخولنی کیباتچی اونی گورجک شاگردینه امر ابتدی ایکی دنه
لواش آلیب گتیرسین، عبدالله اوتوردی، شاگرد چورکلی گنیر یب
میر اوسته قوندان سوتا گیتیدی اوستاسی وپرتن چیخیچ، بیگیری دا
گنیربی میز اوسته قوندبی، عبدالله سورودیی، قونبون چیگریدی بوخسا
مال چیگری؟
کیابانی دیدی: آخیر، اخوریدی، هر ایکسیندن وار
هرنه ایبی خورک آگینها دادی گنلمیردی، چونهک اطرافین تابعی
فکریده ایبی خورک جهنم اولسن!
یبب قورتاردن سوننا اوردان بیسر باشا میوه چیخیچ قدیمیکی
dوستی علی اوستین قهوه خان سینا گیتندی، بورا نین بیر قاپیسی بو
میوه چیخیچ، او برسی گویچیلره آچیچردی، علی اوستین بالاجا قویا
بیبر کیشیدی، ینیجه سراسریلیدان قایمیش اوغلی (اسماعیل) ا یله بو
چوخ شلوق - بلغ اولان دکانی دولاندربر دیلار، بورا قهوه خان دان
باشفکه هنده قالی - قالجا آلیب ساتان بیر بریدی دکانی بیر قسمتینه
تخته دن بیر سکی باغلانیب فرنشی اونون اوسدوندا نمایش ایندردیلر
بو سکینی لیوخرسیندا مسافرلرین یاتیب گیچه لمه وسایلی اردیدی.

31
عبدالله بیر نیمکت اوسته اوتوردی . قهوه چی اولی گورن کیمی بیر
استکان چای اینده گیلیب عبدالله نین قبابینا قویندا اوشنی خوشیش
ایله دی . بیر هن در دانشمندان سونرا قهوه چی سوروشدی:
- مشد عبدله غیجه نی بورادسیان یا کننه قایدا حاکسی؟
- بوخ قایدا پیلم ، منیامین بیر ساخالیسیان
- آی گوزوم اوسته مشد عبدله ، آرخاین اول

عبدالله قهوه چینی بایشجیاسین تایندی . هر وقت شهره گلنده
اگر کنده قایدا بایله سیدی بورایا گنتردی . بیرالله بیر نیمکه استکان
چای اینده کردسن سونرا ، طرالی نیمکه آختارماق فرکینه گیندی . نه زامان
بو فکر اینده قائمان پیلمبردی . بیرده گوردی که توانکین گیچیبله
آجیال قایپسین قبابینا بیر دسته چادرا لی آواتلار دانشادینشا
گیدلر . اوتلارن چادرا لرین بغمبی طرالین پاراسی تک گلی
ایبلر . عبدالله نین سیک دوروپ اوتلارین اردیجا غولاندی . آواتلار
سرعته گیدلر غولاندی اولاری ایلبردی گوردی بیر کوهه یه طرف
دوئندریل . اوترا آداملاستن سرعتنلردری . قادینلار گو یکه نین او ابری
باشیندا باگلا طرف غولاندلر . عبدالله دا او طرفه گیندی . آواتلار
بیر گورنون آ لینیا چنیب اوردن نتوبد کیچن سوویون باشیندا نو ز
گنتیریکری پاتارالری بیر گوویب یونما اوتوردلر . غولاندی اولارین
آراسیندا اولان بیر آواتلین چارشاملی طرالین ایلشینا اخشاوش
پیر باشا اوون ناش اوسنی گیندی . آوات دوئندری اونا باخاندا غولاند
نوز سهوهی دووب قایندی . قادینلار بیرکنه گولشدوه . پیریسی
اوچادان دیدی : هامونی اکلیدیریسگی تونار . پرلری دی ایرانی!

عبدالله بیرک اوتائیب گورنون آلشیندا دیمر یولون چیخسی . ار را
آرئیخ خلوتیدی . دیمر یولون هر ایکی طرفی تره وز باگلازار ایدیلر
بو باگلالدا هم کیشیلر هم‌هده آرواتلا ایشردلر. اولار سیزی و تره
dسته لرنه بیر یه یزیم با حیرت کیشیلر
عیانلار بیر آلمین آلتدا اوتوروب چووبی چنکه. بیر نما بیر تیکه
بولود گونشین قابیتلی دوتدی، عیانلار باشینی قونزایی آسمان، دقله
نظر ساکدی، بولودارد عیانلار یاهانین کنت یماندن گلیزلر. او
فگر، لشید: یقین کنه یاهانی ایغیر. آله ایله سیل گلمنه به
باشلیمیش کولنک گید- گید گولنیزی، جنوبی به یک کله
قدنه وکشان قارا داغین اوستوندن قارا بولودارد آخیب گلیزلر.
داغین ذیروه سینده بیر ارلدیرید شاخه، آما هیچ بیر سنس گولاقا
یتیشمه دی، دینکه اولورنی که یاهجش اوزاقدا. عیانلار بیه
سره هپ آوتورودودی. شهر اونا دهشتی گورونودی. یونا گوره,
او دالینی شهره چیبرمشدی. وقتن نئووب کیچمه سینی حس ایله
بلمردی. پالدر ییوآن و تره وز درنلر ایشتری قواریب گیتمشدر
هاوی قاراملاندا ایندی. کولنک هنله ده اسریدی . .

عیانلار بیره گورهی که دبه سن اوتوردؤیی بر ترهی شیر. حیرته
دوشده. قواراملاندا غیر عادی بیر گورئیتلی گلنلی و گینیشچا آرتیدی
باخشی فيکنریله قیرن سونرا یادینی دوشدی که تبریز قطرینین وقتی
اولور ایبندی غرب طرفدن ظاهر اولاخاق بیرند دورون اتناردان قادی
دوردؤیی یبر آستاکا تیرتری بیر او قه در کیچمه دن تنرن
جراگی گوریئلی. یابرکشیاشی و نهایت عیانلار نین یایندان کیچیب
ایسکاها طرف آخیب گیندی. عیانلار خیرلک دورن اوتون آردری
باخدی. ترن گیتیب ایسکاها چانتان سونرا اودا قابیدی گنلیدگی
بولدان علی اوستین قهوه خانا سینا بولنلنی.
گون اورانی ۴ ساعات کیچبی‌کی سروان شریفی‌نین ایپتین تلفنی
ستلندی. سروان چارپایا اورانی‌پی اتمامه بهاره سیله در نزدیک
گوزلری. دسته‌گی گوتوروب سوروشی‌دی؛ آل، کبیدی دانیشمار؟
خططین اورانین زیرسی سیهی: منم، شهردار، نیچه سن؟ من
ایسته‌در شنی گوتروب. هاردا گوره برده می?
- سن نوزود بو ساعت هارداشان؟
- بوز کارخاناسیندا
تاراب - توروب سستلبی تلفونه‌نین گلبردی. شهردار علاوه ابتدای
- سنجه هلئ نیچه دی اوردا گوروشاق؟
- اوله، بوساعت نوزودمو اوراوا بیره رمز
یاریم ساعاندن سونرا شهردارلا شریف هتل بیمه ده سالوندن گوشه
سینده اورتوب صحبت ایدیری. گارسون گنلبی سوروشی‌دی:
- آقالار نه بیورورلار؟
شهردار دیدی: ایکی دن دستنمی
- گارسون گیدبد بستینی گنتینین سورا شهردار اونا دیدی:
- داهی بویانا گنلبه خصوصی سوروموز وار
ایله که آرا خلوت اوله شهیدار دیدی: باخشی، دیگروئم بو فیز
کبیدی؟ هاردان تایدون؟
- نیلبیسم هاردان تایمیشام؟ نظرمن نه دی؟
- اول گرک بیلشی کبیدی هاریدی و نیچه الیه دوئومی
سروان قفیه‌نی اونا باشند باش دانیشدي. شهردار نگران حالدا

٣٤
دیده: یوه، شرف بو دوزگون بیر ایش اولا بیلمنه!...
سروان اوون سوزونی کنسپب دیدی: سنده که قورخاق چیخدن!
- منه یاخ دوستوم، سن بو کند لبیر بیر الی دوتوسان! اولرین
الری آدامانا ایلیشسه کوکونی پردن فازالار!
سروان نوزونی غنبلنمش گورسه دیپ دیدی: بس دیگرتن من
فورورام نوزوؤی راحات ایله!
- دوگروسون ایستن سن الته که قورخورام، چونه باپنیز دیبلرین
بعضیسی هیچ بیر شیلنن قورخامازار
هر ایکیسی سوسوب قالدیاز. سرقات ایله گنلدری که شهردار اولی
باشدن آشمار فکرینده دی. لاقن شهردار دوگوردان قورخوردی
بو ایکی دوست، اواشاقلبی نیلریندن بَگِر بیربرلی بیغ خطرلی
و خطره ایشرده ال آتامشیلاز لاقن گوب اطرافان حددیندن آرتیق
گوزلیگی شهرداری قورخورودی. شهردار سوزه گنلبب دیدی:
- یاخشی، ایندنی ده ایتهم لیبک؟
- منم چنگدیگیم نتشه بودن که سن بوچیری بیر مدت ایبوده قوی
قalseین، آرا ساکنلانده سونرا اونا سج آلاق، اونا مناسب بیر برده
ایش تایاک. منجه چنلین بیر اش دنیر
شهردار نوز ایچننه فیکرلشدنی که: بو گه ده یامانجا وورولب پنزا
هیچ آرواد- اواشاقین فکرینده دنیب، ایسترنمنم ایوهبدی تورهن بیر
معشوقه ساخلاسین!
سروان جاواب گوزلیورودی، شهردار دیدی: یاخشی باشا دوشمندیم
او هانسی ایشندی که اونا حاضر لیبسان؟ قیز نوزو کلفت اوچنام ایستیب،
یاخشی، یاقی ایله منم ایوهبده ده قالسین
سروان ایسته دی بیر سؤز تایب دنسین آمما شهردار دیدی:

35
عنايت جه یه طل سیل سوپور ایده‌دی که تلفونون زنگی بایندیتی

ایشینی بوراکیه قاجی پسردارین سنگینی ایشینیتی که دنیردی: 

- توبولارین بی‌پرسنی کنس آخشام خوره گی حاصلیا

عنايت باش اوسته دینیب دست گی قویونان سونرا خلوت حه یله
گابنی. اورا تویوچ، خروز و جوجه لرل دوولی. عنايت بیلبردی که
طرلان دا بو خورکدن بینه جنک، اونا گوزه توبولارین کوکیشی دوتوب
ایسته دی باشینی کنسیسین. حیواناخر عنايتون فورخو بیر قابلیتی بیر
قیشفریق قویدارلار که بیر آغاج پول گیدردن. طرلان باغی‌جا گنردردی
بو شنلری ایشیدیب وحشتة دوشدی. ایله بیندلی که عنايتا قضا باش
ویریب. جونکه اونی هیچ بیر یرده گؤرمؤدی. هوا قارالماقا باشلامیشدو
طرلان برك قویرخویا دوشدی. از قالا تیفیرماق ایستیردی که عنايتی
گوردنیی ایوان بی‌پیریندن چیخدی، ابنته باشی کنسلیمیش بی توبوق ایله
طرلان طرف گلیردی. عنايت گوردنی طرلان بیر هیکل کیمی دایانیب او نا
باخیر. باخینلاشیب دیدی: عذر ایستیبستئی نک قویدوم. آقا سفارش
گیجه‌ی منینگ کیچیشدهی شهردار ایوه قاینی، هنگام پالادار
دلتا میشیدی که سروان وارد اولیه، نعیمی فرستادم استفاده
ایدیب مطبخ ایشانی بزرگ‌تریه طلابا نوره دیری. شهردار طلایی هزارادا
اولماسنی بیلبردی، لاکن سروان اونی گوشه مگیشند نگران بی‌بی‌حال
قلمدی فیکیرلشید: اولماسی اونی گیزله دیب؟
شهردار اونون فیکیرنی دؤیوب دیدی: یقین که قزیچین قنیپیسن
آما حیف که قاجیب
سروان بو سوزه اینتماسیدی ده، اوره گی تیتره دی لاکن شهردار
آرامجا گولوشش اونون نگرانچه‌یبی رفع ایندی. شهردار گیدب یو نو ز
دوستان بیزامه گنتیردی و دیدی مشف ده شنون چاپچیین بو گیچه‌ه
هیچ بیر ایش میش گورمه اولماسی. هنگام قزی ایوبین قبیله سنینی تانیمیر ا
سروان اونا یانی بانی باخبی دیدی: ایسته مز تانیسین، اونون هله
آی باشیسی قوتاراییب!
هر ایکسیسی دریندن گولوشدوز، شهردار قنیپی سروانی یانیندا
اوتواردی و اونونا شوخلوق ایدیب اونی قینیخلاقا باشلادی، ایکسیشده
بیر سیرنی نظار حانیتیکان، ایابگ سنینه چنکیلپ دیبنیاگ
عنایت ایچی‌ره گنلیب سوروشندی: آقا ویسگی ایچه جاقیسی یا
ودگالایم دؤلدیم؟
شهردار سروان با خیاب سوروش دری: همه، نه دئیرش؟ هانسی؟
سروان بیر سؤز دیمه دن آباغا دوروب عنايتی دیدی: منه قولاخ
آس گور نده دیروم، گیت بیر آز شگر، بیر آز لیمو سوپی، ایکی د نه
کانادا درای و بیر قه در آیران تدارک گورئوب گنپنی پورایا
شهردار دیدی: بولاری نیلیرسن؟ قوی عنايت توزی ایشگی نی
حاضیرلاسین داد!
- آخه سن بیر منه فرصت ونیر، قوی گوروم نه ایتمه لیئم
شهردار بیردن بیرها باشا دوشدی که شریف ایستیر طرانا گو ره
بعضی ایئلره باشلاسین، تیز عنايتی دیدی: گیت هره دئیر گنپنی
عنايت گنپنی سروان دئیری حاضر لایپ گنتردهی، سروان اونا
دیدی: بو گنپنی گنپنی هاموسونی آپر قوی او کیچیک اطاقا، سونرا
گیت ایکی بطری ودکا گنپنی قوی اولارین باشینا، بیر بایوب کاساداگنپنی
ایکی دنه بیوشه شوهچ ایله والسلام
عنايت اولارین هاموسینی حاضیرلازی. سروان تک باشینا اطاقدا
اوئوروب ایشچ باشلادی. اولاجه کاساندا بیر قه در ودکا تکوک بیرآز
آیران علاوه ایدی، سونرا اونی بیر شوهچ به دولدوردهی، ودکانین بیر
باریسینی کانادا ازرا قاتب همان شوهچ لره دولدوردهی. ودکانین بیر
بطری سنین شکر له لیمو سوپونا قاتب ودکلاپم دؤزندی.
سروان بو ایشگری گوندن سونرا عنايتی چاغیربپ دیدی:
- بولارین هاموسون آپر قوی یخچالا، همه یادندا ساخلا که سفره
باشندیا بولاروئن باشئنا هچ پر سو و یا باشئنا چیچمه لی اولاماسین
عنايت اطاق ایدی: طران ائله ده مطخبه کامبندی کیشلر
اولان اطاقا گیتماقدان بروک اوتانبرده. هرچن اولارا دئیب دانشمار
آرزوئندا ایدی.
شهردار لاسروان سانکه طرافان اوتانیکی باشا دوشردویل بوتا
گوزه ده اوینی هنگه لیک توز پانشینی چاغیر میردیار. ایله که سفره
دومه نیب شام حاضر اولمه. عناية شهردارین امرلیه طرالی چاغیر
ماقا. گیتی. طرالان مطبخه قیلیش فیکرله شیرده عناية گلیپ
اونا دیدی: طرالان خانوم، آقا ببورور تشرف گنیسین شام حاضرده
طرالان دیدی: اولماز من ایله بوردا سینله شام نین؟
- بیوخ طرالان خانوم، بو باخشی دنیر، منده سنبله اوردا یام
عنايت اصرار ایدنده سنTRA طرالان اوتانیق حالله اونونلا بیر لیکه ه
میز باشینا گلیپ شال و یبریب اوتوندو. چارشب باشیندا ایدی اوزنی
برک بره بوروموشی. ایله که بیشاپا باشلدلار طرالان بیر آز توزونی
راحات حسن ایتندی. آمما چالیشتری گیشینیر اوتون آیزغی - گوزئی
گوزه بیمله سینل. سروان قبااقجاان اونون خوره گنه دوز توکوب
شور ایممشیدي. بوتا گوزه ده طرالان سو ایچمگه جان آنده. شهردار
بوینی بيلیب البینی اوزادیب آیران اولم شیشنه نی گوزئوندی بیر لیون
نوزئون بیر لیون دا طرالان دودرودی. لیوانت باشینا چنکب دیدی:
- بیوخ. به، به باخشی آیرانی! عنايت بو آیرائی هاردا بهریس؟
- تولوق آیرانیدی آقا، جنورده لید ن آلدمی
سروان دا بیر لیون ایچب دیدی: بوینی ایچمجاق لازمدا!
عنايت هیچ بیر وقت قوناقلارلا سفره باشیندا اوتورامانشیدي. بو
گیجه اوینی طرالان گوزه میز یایندا اوتورتووسدلار. طرالان گوزئیدی او
ایکی کیشی آیران ایچب به به دیدیر. اودا لیوانت گوزئوروب باشینا
چنکدی. گوزئی دوغروداندا باخشی آیرانیدی. آمما اخیره آحی لیق
مزه سی ویردی. نوزئونه فکیرشندی. بوبدا گندا شور آیران بیر آز
اجیدی. گوزه سن مینیم آزیما بو چور گلیپ؟
39
برنیقه لقمه یپیب و ایجندن سونا آغزی نورگنچدی داه شور
و اجیتا توجه ایتمیدی. میلی آرتمیشی، هیچ کس خورگین شور و
یا اجیلیچیدان دانشمندی. سرولان طرالانی بوش لیوانی و دکالای
ایله دولتی اولن قافلیقی قوئیدی. و دیدی: طرال، بو شریت پیس
دیور ها، ایچ گوم گوش نه شنگنگ، سن گر شر خورگنیه نورگنچدی
عناتین سفره باشندان اولماسی شهردارا آگنر گنیردی دیدی:
- عناتین، خوره گیوک گوتور گیئت نوز واطاقاوا، منی سوروشان بیر
کس اولسا، دیگینش اویده دیئرمن
عناتین در حال خورگینی گوتوروب پولاندی
طرلان یاولش باواش قیزیشمافا باشلامیشدن. بیر نیچه لیوان دان
سونا او داه بایر کسد ن اوتامبترا. سروانلا شهردار تیز تیبایچیر-
دینه بلکه طرالاطن آرتیق سرخوش اینسین. طرالان خس ایدیردی
که اطاق اولن باشینا فیلامین. بدین سست اولوب ااطافداکی اشیال
آرتیق یالر لی بنیال. چکالرین ایشیقی چخالیب. شهردار دوروب
گیندی ضبطی آچدی، اطاق موافقله آلمشی، طرلآن داه دا سر-
خوش اولیدی. رقص اینتمک هوسرنه دوشموشدن. داه چارباشینسی
برک برک باشینا ساخلامافا چالیشمیریدی. کیشیلر باخمادان لد ت
آپاربردی، شهردار فکبرلشدی که ابر لیوانه ایچسه بنسیدی!
آمما سرواننکی گیرابی قیزا او قندر ایشگی وبرمه لیدی که نوزوئی
پاک ایتیرسینی! سن دیمه، بو ایش اوئرین نوز باشلامنی گئته جنک
طرلان چخ ایچیرتئافا گوره نوزلری آرئیخ ایچیر بیتا دؤندؤژرا.
طرلان نورمال برک سرخوش اولوب برینه اوتوموشذی. لاقن کیشیلر
عقلینی ایتدیشل کیمی قافلعا چالیب گوتوردولم. بریبرلله ظلاحافات
ایديردیر. چارساب طرلالانی باشینان په دوشموشدن، او ساکت بیر

40
حالدا اوتوروب کیشلرین دلیل وبلیگرینه باخبردی. بیرده گوردی
سروان ایرانی نیستن. دیروپ قیزیلاری دولاشا دولاشا اونا طرف گلندی بیله
بر حرکت طراحان نظره عادی گلندی. حتی این وقت که سروان اونا
باخیشیروی قلونی اونون بونونا سالدی. و اونی ثورمگ‌‌ایسه می‌‌نینه.
او هیچ بیر اعتراض ایتمب قلادی. سروان دیروپ قلادی هنده اونون بیر
برنه چاتاماکیدی که شهدا قار درآی. قورود کیم داندا اونا حمله ایدی.

یخه سیندن باپیشیپ صیکتکن دیلی تونر- توشان دیدی:

- آی... حرام... زادا... اوول... تو... دوم...؟

سروان آرخاسی اوسته بیر دنگدی. شهدا قوقلاریی طالنان
بونونا دولاماق ایستریدی که سروانن تئییگی هر ایکسیسینی اطاقین
آرسینا سره له. طلران شهدا کان آنتیدا قانونیش. چیفتاریان
برک چالشیش اونون آنتیدان نژْیُن‌یا قورتاردی. گوردی که کِشیر
ال به یخه اویوب هر برنیسی ایستر نژْیُن‌یا اوتو ایسترسین. او قالم‌یا یپ
او برنیسی اطاقی قاجدی. تیز قاپونی ایلامی اونون دانیدا‌یا اوتوردی.
سرخوشلوقی اوجوب گیتیشندی. بِرک قورپوردی. قاپونیو او بیر ی
طرفیندی. او ایکی مست کِشی اونیله. گنرِنگیچین دالاشیرپِلار.

شهردار سروانن قوقلینی دوتوب قویارماق ایستریدی. وی برنیسی‌ر
اوون ساجلارینی دوتوب دانتریدی. هر ایکسیسی چَنیشِریدی حرفینهی
بری‌باتا آئیب نژْیُن‌یا طالان ایسترسین. طلران شوشنه نین تو طرفیند
اورلاری یاپیشِجاسی‌نیا گوزه یلبلیدی، لکن اولار طَرامی گوزه بِلَمپرُدلار
بری‌دن قبیل‌ین‌ فکرینه گلندی که قویوب قاجسین. اوینان تو یاپا باختی‌ت
بری‌باتا یلبلیسین. گوزه‌که چَراپینی اوستونده که پَنَجره آچِیخِدی
ثله سیک بِردن دوروب چارپینی اوسلاه قالخپی ایسته‌دی اوردان باین
آلِنی‌سی، لکن باشی اورا میخکامشی سیم تورا دنگب دانلی اوتوردی.
ایله از زمان اطاقین قاپوسی آچیلیپی ایکی کیشی بوده‌ایتی بود. اما هرایکیپسی بیره‌ی خیلی‌پی قاپوسی‌ال. طراند قرصاتی ندن و پرمیب اولتامین بایش اوستونی سچیزیجی حی بیره قاشند. نه شهردار نه ده سروان اوون قاجارسینی گوره بیلیمه دبلی سروان قاباقجا قربالی آخترادی ایله که اویی گوره‌ی پنیری چاریپانین اوسته یخدی. بو وقت شهردار شکارینی انتخابی اوچی کیمی سروان رالجی پرلیوئری اوتا ایله گلدی که طراند سروانی آلدیا قابلی پنیری قاپلاسو اوسته سالدی. سروان پنیری خلاص اینتمیه چالیشندی. بیردن شهردار قاققا چالیب گلدی. هر ایکیپسی پنیری چتا دوشدالر.

عنایت خوره گینگی پیپ رادیو وا قولاخ ویربیدی. ایسته دی یانا، طراندین چیغیرلتیسینی ایشندی. او پرلیوئری طراندن باشا‌نا نه لر گنگ چنگ. بیر نیچه دفعه ایسته دی گیچید بایغنتان باخسین لاکن شهردارین غضبیندن قورخوب قاپوسی. آم ایلاط درین سنسی چیرگیدی بیر سنی ابته. او انظماردی قاپوسی. سونرا اطاقان چخنیه. دققله هر بیرانا باخه‌ی. کچیک اطاقین چراگی یانی‌ری، لاکن عنایت او اطاقین ایچه ریسینی گوره پرلیوئری. بو وقت گیچه‌ی یاریدان چیچیشندی شهر سکوت ایچره ابته. بیردن بیره ساختمانی انجیندن بیر هیکل چخنیب قاجدی. عنایت اویی گورجه چنگی ایوبیکی چی. بو طراندن تؤژودن. همه بیلده که اویی چیلیرین الیندن قاجبی. عنایت گینه ده انظماردی قاپوسی ایستبردی گوره او ایکی کیشینین فانسدی طراندن آردیجا گنلی چنگکی لاکن هیچ بیر خبر اولمادی. هیکل گیدیب افلاحی ابته. عنایت پرلیوئری گنلی سینه، هاپا گینسین، یا چا گیشه سین؟ بیر دن گوره که شهردارلا سروان قول پرلیوئری اولوب اطاقان چخنی، حوضا

42
طرف گیتیلر، اولار برق، پیاناپلار، دانشاندا دیملری دولاشیردری

عنایت ی اولارا یاخبیشن هم ، شهردار دیرهدی : یو ... سا ... عات ... تایرام

عنایت دایاندی اولارا یاخدی، اولار داهادا حوضه یاخبیشاندازیلار، بردیه

یوردوی که سروان بیله دن ایگنی حضوین پاشورونا قودی، ایله

او لحظه ده هره ایکی نفر سوون ایچینه دوشهدول ... عنایت یوردوی که

شهرداری یاکی حضوین قیفرانیا تنووندن. هرایکسی سو و یاگومی

گینه ده بیرلیده باشلرینی سو دان چیخارتیلار، هئله ده گولویسون

حضوین سوونی قورساقلاپینا قندر ایدی، اطاقین یانیندان نازک ایشیق

گنلی بیک اولارن اوتست دویسیلکی ... عنایت اوزاقان که یوردوی شهردار

باشدن آشاغا قانات پنله شب، او بیرآزا قاباقا گیتیثی ... اولار تیز تیز

سوون باتیپ چیخارتیلار عنایت یگیسین حیه و طین چراگیتیا یاپاندی

قاپیبی ایسته دی شهرداری سودان چیخارتیسین ... اونون بیر قولوندان

یاپیشین بایرا چیکمان ایسته دی ... ندنسه سروان شهرداری یورداها

حضوون آراتیا چنکیپ آپارامق ایستیپنده عنایت ناجی قالیپ و نی

یورادی ... بیرهد یوردوی که سروان شهرداری وار یورجه حضوون بیر

طریقینه نولزیب توزی تیز سودان چیخیتی ... عنایت یومنداشهردری

بیرداها سوونا چوسونن ... سرویلا بیرلیده چالیشینپ شهرداری یائرا

چیکدلر ... شهردار هدنایانا دایندری ... یاک سودان چیخنندا ... سودن

هوشان گیتیی ... عنایت ایوه قاجیی الیه ... بیر دستماس قاپنیدی اوتی

شهرداری یاپنیه باگلیب قلانیه دایندری

سرون گوجله نوزوئنی ساقلیلر ... بیرنان بیله ... عنایته کم مک

ایندی که شهرداری چنکه چنکه گنتیزب هالین اورتاسینا سالدنیلار

شهردار دیزنن نفس آلیردی ... بهدنده بیر کله سوز یاگزدنن چوله

چیخارتیلار که سروان آنچاج بیر نیچه کله یورده قبیره باشا دوشهدی.
عنایت بیرده گوردی که سروان یوخدر، او هزاراسا ایتیب گیندی
عنایت چوخ در سمت‌های شهداخوا به ایسلام‌یارانی دیدار رفع خاربین
اوی چاره‌ای اورونن چن کیندی . بونون اطاق اقی دنگ بروخسی ایله
دولوموشدی، عنایت چنجره، لر یوهاسینی آگیدی.
طلار قارابریکدا آکلارای اورهاسیندا یایامیشدنی. قورنورنی
بدنی تیرخبرنی، بیلمرنی نیسه سن ایله که گوردی شهداخوا اس و ان
اطاقان چوخ خیب اونی آもちろی، او چنگلن ایچنن قاجدا، سونرا دا
اوردان قایوبای طرف گیندی. اوره گی چیخیبیرو. قوسنکی گلیشدنی
گونه ملزومی عنایت ایتینی، چالیا بیاتیرین. سکیرلشدنی گیدنی
عنایتی دالمابنرین. گوردی قایبی آچیخی. اوریا سوخلوفدنی گوردی
هیچکس یوخدنی. بوردا خیرداجا بیر چراچ یاردنی. یایشل رنگنی آز جا
ایشپی اورنی. اطاق یوخدلز بیر اطاقدی. بردی کنه بیر کلپ و بیر
گوشه ده ایسه بیر چیخیق چاره‌یا اورنی. که عنایت اورونن اولتندی ه
یایارمیش. طلان آنجان ایده بیددنی ملزومی بو چاره‌یا یتیرنین، اورونن
اوینه چوقنن حادیدن گیدنی.

سروان یاخشیگی آلیمیشین. سودا باتیب چیخما، شهداخوا چینگیب
آپارما، اورونن سرخوشهوننی آپار املیشین . ایله که گوردی عنایت
شهداخوا مشغولنی، قراه گند لنی که طلینی ایتین، اولویه
اطاقانی گنوندی، بیدنی که ساختمانی بایا خیبیق. گیدنی باقی،
آخترمان ایتین باین دی یا یاپری یونکسانی. یخلوت بیانه گیدنی
اوردآنی قایبی با بایدی گوردی باگلندی. سونرا حیطه گی او گیچیک
قایبی با بایدی، اورادا باگلندی . بویران کاپای با طرف یولاندنی . گنلدنی
عنایت ایتینی اطاقدی قاباقندان چیچیسن. چراگین ایشپی اونی شکنه

44
سالی‌دی، ایسته‌دی گورسون عناوینی بورد اب وریتی‌زدی یوپکدی که، ایله کی ایچریه گیردی گوردی طرالان بوردی یاپیب، اورگذن شاد اویلدی، سانکه بیر اوریاقژ نوز ایتمشی اوبونچایی تنایبیدی، بو زاما ن او بیلیردی که عنایت شهرداری نک قویوب گنه بیلمنتر، نوز نژوئنه‌دی: پاچیزیس پودور که یاپیپی باخیم عنایت گنسله‌ده آچخارام! اووراده یائینی باغلادی، سانرنا ایسپانیش پیلئارینی جیکمارنیدی، پره سردنی دی یاپریویون. طرالان آرخاسی یوسته یاییمیشی‌دی. او دها گوژل گورپورودی. سروان اوینیا نوزی کیمی لوت ده دی.

8

سخن‌ریز سرین هاواسی طرالانی یوخودان اویاندی‌دی. یوژونی آچید
نژوئنه‌گیره بیر برده گوردی، بیرده گوردی اجنیبی بیر گیشین نین
پایینبدا یاپیب، کیچیمیشی تاما،"اونودمودنشی" سانکه ایله ایندی بو
دلاده قدم قویوب، بیر نینچه لحظه مات باتخدی، ایله که فکرلی
بیر بر یوینی‌نیزی‌لار، لیدیان بیرندن سیچریب قالخدی ایگا. چارپارادان
دوشوب قالدی، اونون پاله بیر حرکتندن سروان یوخودان آبیدی. طرالان گوردی که باشدن آبغا لومور لوندی، سروان دا همچین‌یی. قیز
بوآدامن کیم اوینی‌نیزی‌نیزی بیله میشیدی، ایله که دفاقته باتخی‌دی
تانیدی، طرالان گوردی سروان اوینین لوت بدنینه هرهزه لیکله با خیبر
اویاندی، چومه لن اوتورب اوینو ساچاریلا اندامینی گیلندی،
ایله بوزانن گوری پیانتلارینا دویدی. تله سیبک حادا گینیندی.
سروان دا دوروب گینیدی، پیانتلاری هنه ده یاپیلُدی‌لار. بو زا مان
طرالان یاپین کیچیمیشلی پیر بیر یادا بالی‌ردی.
طلمان بیلمردی سروان هاواخ گنیپی اونی بوردا نتیب. اوتانبردی.
ایستبضای بر پاراپوپ اونی اودسون سروانین اوزونه باخا بیلمردی.
ایله بیلمردی ایدئه هامی اونون رووالیقینی بیلیپ داینپسی اون نوی.
آرواچین کنده گی فوتون قوههم اقرناری بیار یولداشلازی اونا نفرت له
باخیردیار ایله بیل اولئاری گوزیله گوزردی.
سروان گوزردی طلمان بیل گوشه ده دابانش اوزونی دیمه یچیربیپ
قابل پن سوز اکثرادی که دانشین ایله بیل اون اون طر لانین
هوکورتیس چوندن یاده ها هایل ده ایشیقاتامیشیدی سروان فیزین
یانین گنلی اونا تسکی ویرماقا باصادی. : اغلاما گوروم قیز تنیندی
باشین آغیز؟
طلمان هیچ سوز دیمه یب گیمه ده آگیاید سروان هراپیکی ایله اونون
چیپریندن دوئدی طلمان نوزونی دارتیب آغیا آگیا دیدی.
- پوراوخ میتی رسواو اولیدوم !
سروان چیزره نین قابایقینا گنیپی حیطه باخیز. هامی بر ساکت و
آرامبیدی سروان آرامجا قابینی آچیب اشيگه چیخید. حوضون یانینا
گنندی گوردنی سوون بیر حجمه سی داشرگب گیدیپ. بابلزل خوخی یا
گینیچیدیلر سروان یاواشا ایوه طرف گینته. قاپالدی آچیرلی یاتاق
اطاقینا باخیز گوردنی شهردار چاردانا اوسته باتین باشیندا دسمن وار
عونبت ایسه چاریبایین یانینا اوستی آچیرک یاتیشیدی.
سروان گنلیگی کیمی آرامجا قابینی طلمنین یانینا گنندی گوردنی
او دها آغلامیر قین نفرت و فورکی دولموش گوزلریله اونا باخیردی. او
دیدی : منه باخشی قولاچ وبنطر طلمن ! بیریم شانسؤیمز گنیبربندی که
هیچکس بیزیم بوردا بیر برده اولمانیمیزی بلمه یپ ! شهردارلان عنایت
نکوز کیمی یاتیلار ! منیم گیجه وقتی پوراوا گنلسرنیمی بیرکس گو یه

۴۶
بیلیمیب، ایندی سن تؤویی بیله آیامالیسکان که گویا سنینه منیم
آرامدا هیچ بیتر واقع باش و ثمره ی پ، ایندی من یاواشجا قابلیتی آچیب
بیلیمیب که گویه رم، سن ایسه، ده و گویدوم - گویه دیم!
داپایی بیرداها قیقدان سوروشی: باشا دوشنون یاپزو طولان؟
طرلان اونا هیچ بیر جواب و ثمره ی پقانی، سروان عالله ایندی:
- بیلرنسننه او آی قیز؟ سوز بیخ که شهردار سه عاشق اواژاج
و مطلق سنی ثوز یانندا ساخیلیاج، بلکه ده سنینه ایوندی، با خ
ایله یونا گونه سن گروک بیرزم کچیمش گیجه میزین سررینی برد برد
ساخیلی هیچ بیر کس اظهار اینمیه سن امن گیتیمیم هله لیک
سروانین سؤلزی طلالیا بیورک بیر تسنی اولدی. پس هیچ کس
اونون باشننا گنلیشی بیلمیریشی، نه کتنه له ده یت بیرایه!
بو فیکروردن سونرا طلالان اطاقدا اشه باشلاپ هریانی سهسان سالدی
ایستیدی هیچ بیر اثر - علامت قالمانسین، پانارارنی بیخی یاننا
بیر لحظه گوزی سینه سینته دوشندی، سروان اونون دؤوشی اوسته بیر
چوخلی نشانه لر قوموشی که بی تیلیکه آرادان گیدن ذیردلر.
طرلان دریدن ن غضیندی، آغزنا گنلیشی سروانین دالی جدیدی
بو گومدو لکه لر اونی رسوای ایده بیترنردی. دوهزننی دوگمه له دی و
آنا قافیتنی گننی، لاک ن سیماسندیا هیچ بیر رسواو انیچی علامت
بوخیدی. بیر قدر ساکدلشی، گنلیب چاریبا اوسته اویاندی.

عنايت عادت اوزره، گون چیخمامیشدن قابل یوخودان آیلدنی ایله
که بیرلی هاردا و نیجه یاتیمیش، تله سیک بیریندن قالخی، دقتفه
شهردار اونونه اخیدی، شهردار ساکتفه یاتیمیشدن، عنايت اونون هر
بیر یاننی یوخولندا سونرا هال اچدخی، ایله بو لحظه 1، او سروانی

47
خاطرلادی. گزیده سن ای یا هارادی؟ بالاتر مرازه ی رئیسی ی خورشیدی‌ن. اونی
آختاره‌ها ای ایلاه ی کجیک اطاقا او ارد اولتی، ی رئیسه دنوب
قادی دی، میزی درلدی رئیسه باهیمی خالالیدی، ی قادی
بر رئیسه قارشیشیدیلا، عناوینه ایله‌ی گنلدی که سروانین جنده گی
اولورین آلرین قالی‌ب، کیمسه اونی نذودورب ؟ آقاندلی چیزیسین
لاکین سنسی چیخمادی. سووج بر ی یار آسیا آقا ایییییییییی بورودی.
بره اوتودی، قیشیلاری گیردن گینشي‌یه‌هاجات‌ن، هاجاناته‌ی توزوینی اله
آدلی، دقاته‌ی باخدلی گؤرده‌ی هسروان، هه ده ی بر جمدک یوخدی
بولار هاموسی بیرش بیرش خیالیمیش. اوردا، آنیاق قاب - قادیقی لر دی
بره که میزیلندی لر. بیاغا دوروب میزیلند لری سهمالادی قاب
قاداقی یقشی‌یشیدی. گیدیب سوپرگه گنیبریب، یبره تورکوموش گذا
داغشیشیرادین یغب آیرادی، او بیوتون بو ایشیرلی احیملیلی گؤرده
سیماده‌که اربابی ایوبسن. عناوتی بری دارا سروانی خاطرلادی. ایله بو
زانمان طفزان اونون یادینا دوشیدی. پس بو قیز نیچه اولوب ؟
عناوتی یبیله فکر ایبیدی که بی‌لاد ایکسی بیریکه‌ی هاراسی گیدیبل
چالشی‌یدی کیچن گیچن نیی وقایینی خاطرلادی.
\[ \text{طرفین آگالاری ای آسیناه ی قاجاندان ی گؤرم‌یشیدی، سروانی بیریکه}
\text{ شهردادی ساخته‌ای گنی‌یشیدی. شهرداد هذیان جالیتان بیر یا اسوز}
\text{دنیشیشیدی و یوخیا گیمیشیدی. . . .}
\]
عناوتی داها باشقا بیرش شیخ خاطرلادی. هره اولسا ایله او لحظه
لرهه اولوب. سروان طسلامی ی نوزیله‌ی آیراب. عناوتی بیلیردی بو زامان
شهردادی‌هاین سروان یوخ یلکه طلمان لازمی. پس گرک فیزی تایا
بیلسین. ایسته‌ی دی سروانان تلفن ایتینین اما تلفن شهردادی ایشی
اوسته ایدی.

48
گوش حبیل داغی‌مقدماتی، عنايت گردیب سمآوری پارادوکسیون، سود راکدی گودین حوضچه‌های آب‌دار. اورانی نهادها با خیز خرد، گردیده یا پوکن آبی‌میان. قابلیت دالی اختری، کیچن گیشه‌های ارایه‌گر اغلبی‌میان. بودن

که سروان اورانی آجیب طرالی نوزه‌ال‌آپاریب.

عنايت گیدیب توبقلا در واقعی. اطاقتان یافتنی خور گی

اولارا سنتی. شهرداری دارگونه در واقعی‌تری به دیدار سعات قابلیتی. عنايت شهرداری آیلانان سوئیس سوئیس-سوئیسلاند

نگرایندی، خصوصاً طرالی‌ای یوا تیخ‌میاندن.

نهایت شهردار گونه‌کنن ییز یز قیز در آب‌آبی. دوروب یور قه در

پریندات اوتودی. یا یاشینه اگریپ آزید یکدی. الینی باشینه چنگید گروده باشیند دسامار ور، فکرلشی که پس بونه دی؟ ییز آزاد

باشی سیزی‌لادی، پیلمردی باشینه نه گلیبی، هنله ده مست ابهدی.

بردن عنايت آجیب گیری، سلام دیپ دایانی، شهردار - مات اونا باخیری دی، هراویسی سوسوب قالمی‌شی‌بی، عنايت دیدی.

- الحمدالله که حال از باخیری آقا

شهردار هیچ یوز دیمکه بپ آیانا قالخیده، بیر باشا تواییت "گنبدی، عنايت اونون یانابینی یفیشی‌بیب سوئیریا مطبه‌های گنبدی که

سحر سابقه‌ای حاضیری‌بیان. شهردار تواین‌دان چیخاندن سوئیس حلالی

برینه گدالی‌دخان. عنايتی سنتی‌بیب دیدی: اولار هاردا دیلار؟

- نه عرض ایلیم آقا، پیلمرم

شهردار خیرت‌هه دیدی: نجیه یایی پیلمرم؟ سروانیا قبیلی دی‌ترم!

- وله آقا نه قه در گنجدی نیا پیلمرم دیم

شهردار یانوناری فکی‌بیه‌ین آماس باشینداکی دسامال ال دگمه دی

قابل‌یز بیر ییز آجیب هریانا باخیری، قایدیب عنايت دیدی;

49
- سن بیمه دین هاجان گیت‌دی‌لر؟
- خیر آقای هیچ بیمه دیم.
شهرودار آژ. چخ غضب‌های داده‌های دیده: منم حلالیم یوپنده دنیز‌پهی?
سن نیجه؟ بن‌گیمه نی هارا ایدین؟
- من صبحه جن سوزین باشینی اوسه‌ای‌یدیم، حالیز خرایبی‌دن من
چخ فورخوردوم، اوز- گوزه قائنیدی
شهرودار حوضه‌دوشمنک ماجراپین آراچیک خاطربردی، عنايت
بوتون ماجرانی اوتا شرح ایدن‌دن سونا، سرونا نسبت برک غضبلندی.
ایله بو زیامان حسن ابتنی که طرلنان اوشن‌دن سپورمیش. فکیرنی‌شدی
- حیف اولسونا! شریف اوتا آپرماسیدی همیشه لیک سخالاردیم
عنايت شهندرین سحر خوره سینی گنت‌بر عیز اوسته‌ویاندان
سونا ایسته‌ده گیدن یوز اطاقین باش مچکسین. ایله که ایچه‌ره
گیری‌ده طرلنان اونون یوپنده یوخلودبو، او افلاجا چراغ
بانی‌دری، عنايت اوتا سوندرووب یوز مدت طرلنان ثامنشا ابتنی. پایرا
چخیب شهندرین‌نیانا گنلدی و سینیونچین‌که یلدا دیدی: آقا، طرلنان
هیچ بیر یله گیمه شی ایمیش. ایوه‌ده دی
شهندر شخصیتی‌ی پیر آدام کیمی سئوینچینی گیزله دیپ سوروشدی
- اوتا هارا تایا یلبدین؟
- یوز اطاقیمدا
- اوردا نیلیردی؟
عنايت شهندرین سیما‌سندی سئوینچ علامتنی گورودی‌دهی:
- بیچین یاگونی‌چینگ یوز آختربرمیش آتجاق اورای‌تاپن
سروانی‌بیردن بیره یاپین گیمه سی شهندرار نگران ایمیشندی
عنايتدن سوروشدی: بیمه دین شریف هاجان گیت‌دی؟
50
خیر آقا، آماده‌ای که سیروز پالتلار بری درگیری دنیا شده‌اید.

شهردار یک خوره‌گه بی‌پر و قدر میلی‌یوخي‌در، عناوین گلیب و
دیده‌ی سود حاجری‌گیتیرفیم؟

شهردار باشی‌نی‌تر به دیپ دیده‌ی یوم، ساختا طرانچین او هنلی
دورمویبدی؟

- من گورندگه که یانشی‌می‌دن، پیام‌یم دوروب با یوم
شهردار دوروب قدوم وورماقا حه یه‌ه جدا، بی‌خیردی، بوزامان حوضری، سو
قیمت‌می‌اقی‌بی و آراما‌جا اطرافان داشاری‌بری، پالی‌گر اکنی‌له ای‌ن پا‌ین
یان با گیتیردی‌لی، گون‌نی‌نی‌ی ویا بازیرین پارتلادیری، بیر
سیرا آغا‌جَردگری، گون‌نی‌ی آندا‌ی‌اگی، قالانن‌لی گون‌نی‌ی گؤزی‌رود‌ی
شهردار بیله‌ن‌قنائی‌تی گنلی‌می‌شی‌دی که او گون اداره‌ی‌ه‌گیتارن، گر
نوز نوزن‌ه دیر‌دی: من بو باشی‌می‌داگی، شله‌ی ای‌له‌نی‌چه اداره‌ی‌گیتی
اون‌دان علاوه‌، هیچ‌حال‌ی‌دادها پرین‌ده‌دی‌بیر، فرم‌نی‌دار ای‌ست‌تی‌س‌ه‌بیر‌پ‌ها‌ن
تاپی‌ب دن‌م‌.

عناوین سلی‌ب‌دیدی‌ی: من بو‌باشی‌می‌داگی عمامه‌بی ای‌له‌ادراه‌ی‌بی گی‌ده
بیل‌سم‌، سن گیت اول‌ی‌ن‌اداره‌بی‌اوم‌داگین‌شهردار‌ی‌بو‌گون‌بو‌را
گنلی‌می‌جین‌ک، سروش‌سلاار‌نه اول‌ی‌می‌گین‌ن‌نام‌ش‌دی‌
عناوین ای‌ست‌تی‌دی‌گیتارن‌، شهردار اولی‌ست‌لی‌بی‌دیدی‌ی:
- هارا گید‌ی‌رسن‌، سوژ‌م‌ن‌دال‌ن‌قا‌وا‌ویر، اورد‌ن‌چین‌ن‌نبر
آز‌داوا‌دیر‌مان‌عنی‌باشی‌من‌آن‌، هم‌ی‌ده‌ان‌دن‌، می‌وه‌دن‌، جور‌ک
و باشنا‌ال‌مال‌ل‌دی‌آل‌گن‌، گی‌تی‌گات
عناوین ارزابین‌، سوژ‌م‌ن‌یاز‌ری‌ب‌یولا‌دوش‌دی‌. سن دیم‌ه‌شهری‌
ای‌یو‌خ‌ن‌ای‌ی‌ت‌ری‌م‌ی‌د‌. در‌حال‌دوروب‌قا‌وی‌ب‌اگ‌لادی‌. سن‌ن‌ی‌ا‌س‌ه
طرین‌س‌رای‌ن‌ی‌گ‌ن‌دی‌. طلان‌قا‌وی‌ن‌‌س‌ی‌‌س‌ین‌د‌ن‌ن‌ا‌ی‌ل‌م‌ی‌دی‌.

51
شهردار جوخ احتیاطا اطاقینی ایشانی داخل ولادی، طرلاه اوئی گوزارگی یاتاقانی قونوزانی. گمان ایشیامبردن اطاقین بارک گس بورا وارد اوئوسن. آشاغا دوشوب بسالم وبردی، شهردار گولش اوزره.

دیده؟ نیجه سن طرلاه؟ گیجه نی پاختنی یابنده یا وخ؟

طرلاه هیچ بر سؤسیم دهی. شهردار گلیب چاربینی قیراقیندا اوتودی، طرلاه ان امری بارات اوتورسون. او دا اوتودی آمآ اوتانبردی ابله بیل تیکان اوسته اوتوربودی. قورخوردی رسایچیکی آشکا را چیخسین. لاکن بولارا باخمیراق، او بیر شهرلی کیشیه اوغاقیندن لدئ آپاربردي. شهردار بیرکنه آرودز ای اوژلنونان نوز ایشینی پاختی بیلبردی. قیزین گوزیلینده تسیم علامتی گورونوردی. لاکن شهردار یاهایه بونی آنحاق ایشگینی اثری بیلبردی. پونهک طرلاهین سروزالا گوردوگی ایشدن هیچ بر خبری بیوخدی.

بو هزمان اولر هر ایکبیسی بر بیرلری اورک یاققییبلارینی جوخ آیدین ایشیدبردی. وقت نوتوب کیچیردی، هرلخه شهردار ایچین قیمنلیبیدی. طرلاه اسه بو تیلیکده تسیم اولر امریب. استنبردي نوزئیی شهرداران اوزاق ساخلایسین. باواش باواش نوزئی دیوارا طرف چنگیدی. او بو ایشی گوردوکچه شهردار آراما اونا یاخیلادی. بیلده اولرده که طرلاه شهردارلا دیوارین آراسیندا سپیلیب قلادی.

شهردار باشینی طرلاهین باشینی دایادی. طرلاه ایسه باشینی او بيري طرفه اگدی. سونردا چالیشدن دوروسون. شهردار اوئی برک برک نوز قولاری آراسینا آلیب سیخی و قولاقینا زمزمه ایندی:

- طرلاه، عزیزیم، من سنی اورکدن سپیمر، بورا بیردن باشقا بیر کس بیوخ. عناوتینی گوندریمشم ایش دالیذا، او لاپ خلوتی دی.

طرلاه [عزیزم] كلمه سینی یالینز رادیوادان ایشتمیشدی و بو ناتا 52.
چوخ حساس اولمودشی. کونلی ایستریتوی بو کله نه پری کیشینیه.

اغزیدن ایشینسینی. بو زمان اوی شهراوردان ایشینه داهان توزونی

ساخیا بیلبه یپ دوداکولاینی شهراوری دوداکولاین قودیه.

9

عناون شهراورینی باشینیتی تولکریئین بیر دسته سین دودوب بیر-
فیچی ایله کسدی. سونرادا یابوموقو میرکورورما بولوب او نون
پرینه یاخدی. شهراور آف-اوف ساملندی. عناوت توز توزونه بیلبه
فیگیکرلشدو: ایله بیل بولارین جانینی مومنتان دوزدلبلر، بیزیمکینی
داشدن!

شهراور دیشرلیئینی یبر کرک کیپسیردی که آگری دؤزه بیلسین.

عناون بیر نیکه تنظیفیون اوسه بیر قه در پماد یابیخوب پاراون اوسه
قودی، سونرا ایسه اونی یابیشئان ناوار لا یایپیشیدی. شهراور آینا
فیباشیکا گیدیب توزونه بیاته یکمی چیپردی: آی یبقالیت خانا خراب
بو نه دی؟ منیم باشیمی یس بوگونه نه قودون؟

عناون اُل-ایاغین ایترپ دیدی: نیله دیم آفا! یارانی باغلادیم!

شهراور باشینی آینا یابیشئشن دریب دفقالیه باخاندان سونرا البله

تنظیفی دوئوب اونی قویارتدی عناانه طرف اوزئیب دیدی:
- بو بویدا. یورقان بارانی نه ایچون باغلادین باشیما؟ توت بونی بیر

آز کیچیلیه!

عناان گوئدی شهراور حققدی، تنظیف چوخ بپیپکیدی قچینی
گوتوروب اونیین اطرافیین کنسدی، شهراور دیدی: گینه ده، گینه ده
کیچیلیت بلکه تولکریئین آنتندا قالیدی گؤرسنمه دی!

53
عنایت اونون ارمنی بریمه ییشیردی لاکن توکلر اونی نورته بیلمه دیلر

طرلان سحر خوره گیمنی مطبخده یندی، شهردار اونون تایشیرمشدی
دیمیشیدی که: عنایت گرک بیزیم آرامبردا اولان مناسبتردن هیچ یک
خبری اولما ایا قانونی قوللوقوقیدی، اونا اعتماد اینمافا گرک احتیاطی
الدن ویبر مه سن! هنده سن گرک چیخ وقارلی اولسانا!
عنایت بازاردان قایداندا، ایلک باخینشیا هر بریشمی باشا دوشوب
آتالیمیشیدی که اواایکی نفرین آرسیندا نه لر باش وینرب. اوت گوز دی
شهردارا طران اغناجلاون آرسیندا گنرکن قولاق دیبی دانشیرار
و حسس ووردی که شهردار اونون پارسینه طرانا نه لر دیه جاق
هر حالدا، عنایت باخشی پیلیردی که او قوللوقوقی دی، او آنجاق
اطاعت اینمه لیدی

شهردار توسنی اهلی دندردی، آما هردن بر گرک اپردی که بر
نفس وینریسین، اونا فرق ایله مزدی بو توستوله مه، قلیان، سیگار و یا
چقی اولسون. اونی بب چیگن زاماندا دا گورموشدرل.
بو زامان شهردار سیگار چیکماق هوسینه دوشمشدی، ایو لرینده
همیشه سیگار تایپیردی، بر سیگار آپنیدیریب توستولودی همده
سروان شریب باره ده فیگیرلیشیردی. نوز- نوزونه دبردی بو دوغرودی
که قیزی او گنتیرمیشیدی. لاکن اونی من زاندارمیدن گنتیردیم پیر-
دی که، بورا منیم اوبیمدو، چیزا بریمهی فده ال آناما گوره اومنی
سوا سالیب باشمی یاردی. نوزوده بر ایگر کیمی قویوب قاجیب!
عنايت گنلیب سوروشیدی: آقا، گون اوتا نیمه گیمه نه حاضریم؟
شهردار بیر لحظه گمه عالمیندن چیخب سوروشدی: نه دیدین؟

- عرض ایله دیم ناهارا نه میلز وار؟

54
شهدا در ساعت‌ها باخیم دیدی: توبوق یلو پیشره بیلرس؟

- ایش میش گودورمه ا

- باش اوسته، آمآ او ثوزی ابستیر که اشلی نورگننسین

- یاخشی، اگر ثوزی ابستیر سه نه مانع وار

ایله که شهرداد تک قابلی، یبدین سروان خیالیندا جالانلودی. گینه
اوی خبان عالمیندی سورقی - ستوالا دوتوئی: بو نه ایشیدی سن او نی
گوئدن؟ نه اچچون ابستیردین منیم ایویمده گوئزنون قباقیندا قیزی
باسمیپیسان؟ سؤز بیک چیز دوستوق، آمآه مه ایشین بیرقاپادسی
وار، منی حووضا سالماقین باره ده نه دینه بیلرس؟ منی اولدورماقین
گنلمیشی؟ بولاتن علاوه، ایله که گوئدن منیم باشم پرلیبد
قانین نگوزئور، نه اچچون منی او حالا باخیم گیندین؟

- تک قابیه گیزن راشی قابیدار، دبل. شهرداد بوزامان سروئی
نؤز منکم منیم بیر محکم کمی گوزوردنی. که اونون پوتوئن لیکله
دیدیکرتنی تصدیق ایبدری.

ایله بو زامان تلکوقین زنگی سنسلندری. شهرداد فیکیریشدی:

- باخ، بو شریف نوزی اوالاجاق، گلبیب مندن عذر ابسته سن!

اونون اینیدهگی گمانین بیرینچی حنص سی دوز چیشکی زنگ ایدن
سروان شریف نوزیدی او دیدی؟ آل شهرداد نوزئورس؟

- یلی؟ ابستیردین کیم اولسون؟ ایله بیلدین که منی حووضدا

بوغا بیلیمسین؟

- منه باخ شهرداد! قباقدان گنلمیشلیک ایله مه! زرنگ اولما!
شهردار گلندی بر سر حمایت و پشتیبانی از سیاست‌های جنگی بود، لیکن بنا به گزارش‌هایی که در زمان او نوشته شده‌اند، نمی‌توان گفت که او در پشتیبانی از این سیاست کمک کرد.

در حال حاضر، شهردار گلندی به عنوان یکی از اعضای کنونی شورای شهرداران افغانستان شناخته می‌شود. او در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کانون‌های مهم در گلندی به شکل اینترنتی و فیزیکی حضور گرفته است.

سروان یکی از شهرداران قدیمی‌تر شهر افغانستان است که در زمان اسلامی بود. او در پشتیبانی از سیاست‌های جنگی و همچنین در پشتیبانی از این سیاست کمک کرده است.

در حال حاضر، سروان به عنوان یکی از شهرداران نخبگان افغانستان شناخته می‌شود. او در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کانون‌های مهم در سروان به شکل اینترنتی و فیزیکی حضور گرفته است.

سروان یکی از شهرداران قدیمی‌تر شهر افغانستان است که در زمان اسلامی بود. او در پشتیبانی از سیاست‌های جنگی و همچنین در پشتیبانی از این سیاست کمک کرده است.

در حال حاضر، سروان به عنوان یکی از شهرداران نخبگان افغانستان شناخته می‌شود. او در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کانون‌های مهم در سروان به شکل اینترنتی و فیزیکی حضور گرفته است.
دوتاق که بیله ایمیش، منکه تُوز حالیمدا، دُرِدیم، ہے سن نینه
منی قاَنیما بولاشیق حالیا قوبوب گیتین؟
سُروان قافقا جَلیب گَولِدی دَیدی: اَی بابا، ایکی دامگین قاَنین
چیخماسنی دنیَرَسْن اقانی بولاشمَا؟ تقصیرین بَوخردج چونکه مکتب-
خانادان بیِر باشی ریاسِت میزینین دالِنِدیا اوتو مَوش آَدام اوُجا وَوا لِارا
شهدراد دَیدی: منسَبه بَو نامردلیق دی، والسلام
سُروان دَیدی: باخشی منِم دوستَوم! ہرنِه ایدی، کچیب گیتندی
اَگُ مستلیق حالِندا مندن بَیر خَطا باش وَپریسه، منی باغیشلا!
شهدراد گورُدی سُروان طَرانِنِد اَهد بِیِر آَد گنِتیمِه دی اوِرْکِن ن
سِِْیوَنِدی، سَورُوشِدی: منِه باُش شریف، قِیْزین سراغیِنی دوُتان کیمِه
اولمباپ کِه؟

- نَہ قَدی، بِیِر دقیقَه... 
سَانِکے بِیِر آدم سرُونِین اطاقیِن وَارِد اولمِب نَسِه دانیشِرِدی. بِیِر
 آز دَان سُوْنِا سروان دَیدی: آُلُ، دِیدِن کیم گُنِلِمِ میشِدی؟
- دیدِم بو قِیِزین ، طَرانِنی سِراگیِنِن گنِلم اولموبوب کِه؟
- بِیِخ آَکِشی! داَها قوْطُرِدی گیتندی

- نِیچِ قوْتَرِدی گیتندی، بِه یَاَفِاج دِیِبنِد نَچِخِیب، لابِد اولنی
گُنِزب اَخِّتارِن اولِاجِق
سِروان فیکرِلَشِمِه دِن جاواپ وَیرِدی: آَوِند که من بَلِیرم هِیج
بِیِر کس بو وقتِه جن اوْنِی سوروشامِب، یاَنته دانیسی دُوُئن گِیدِب
اخِتِابِن تابِسین، داَها بوِوراِرَا قاَتِنِمِب، منکه گُورُمِه مِیشِم
- بِقین بِلِیرسْن قاَتِنِمِب یَاَنِه بِیِله دِرِسْن؟
- منکه دِیدِم گُورُمِه میشِم، گُنِلِمِش اولِسَاْدَا زاَندار لِار یولونِی
بلِیرِل که نِیله سینِلر
57
شهردار بیر سؤز اختاربردی که اونونلا سروانی اوره گینه آلسین ،
لاآکن او بیر سؤز تایمایش سروان دیدی : بو چارشنبه گونه ایستیره م
تهرانو گیدیم ، سؤز - موژون یوبخی که ؟

شهردار تعجبه سوروشی : دوجوردان : تهراندا نه ایشون وار ؟
- ای : ایش فتحدیقی دنیر که ؟
- بس : جومه گیجه سی پارتا گنلیمه جنکسین ؟
- بوخ : فالسین گنلین هفتنه یه ، البته اگر قایئسام
- بو نه موژدی ؟ نیچه یانی قایئسام ؟ نه اولوب که ؟

دوستونون نگرانچیلیقیتی باشا دوشن سروان دیدی : بله که خدمت

یریمی دنیشیره بیلدم.

شهردار گذرنیش خالدا سوروشی : ایستیرسین هارا گیده سن ؟
- اولسا ، تهران ، اولماسا ، اسپئانا ، شیرازا ، مشهده یادا باشقنا بر ؛
شهردار تسنی وترنک لحنیله دیدی : زنگنامزیناه نه بده ؟
- زنگن نوزی پیس دنیر ، آما مبنبدن آرتیق کت - گنسک لری
آدامان آناسبین باندیر.

شهردار یانقلی آهنجنده دیدی : بس دیگنین یاخین بیر دوستوم
منی قوبوب گیده جاق ؟

بله که ده هیچ انتقالیقی اولمادی ، اوندا گینه سن وارسان من!

هنله لیک ؟

ایله که شهردار دستگی قودی ، نوز نوزنوه دیدی : یاخشی اولدی
ظرلای نوزنوه هنل یقینچافینا ئاراجاقم ، شرف اوردا اولمیاجاق
بیر باشفا آدام دا گه اونی تانبرمر ، قوی هامونون آگزی آچیق فالسین ؟

58
عبدالله صابحی گون ساعت‌های دو وقت‌زدا بین‌دید زاندارم اراده سی‌نیه گنبد. که طرلاز تاپیلیب، تایپلماسیوینی ایسی‌سینی، سروان گاییبی‌د. زاندارلارین بیریسی. عبدالله یا دیدی: یپگون جناب سروان گنبدی - جنگی‌د. چیز داندا هیچ بیر خیر یوخدی. گنر تؤزن نیلسن عیدالله داها بوردا داینامائینی مصلحت گورمه یپ بیولاندی. بیلدن که کلاتریدئنده بیر اش چیخماجاق. باخشیسی بور دوی بیشان کنه فایتین. تلسمنک لازیمیدی. گولر گودلیشمسی‌د. چیپرینی بیر به بیر آختاری، گوردی که پولی آنجاق اونی کنه چاندرا بیلیر. ماشین ایسگاهی خلوتیدی. بیر نیچه ماشین نوبه یه قالمیشدنی‌ڵار. لاکن مسافر یوخدی. عبدالله دلالدان سوروشیدی: قاردش، ماشین‌نیز هاواخ یولا دوشور؟ رحمت دلالال چویروفی سؤم‌روی ددی: بویس‌اسات یولا دوشه جک کچی قهوه ده بیر چای ایج. قوی بیر ایکی نفرده گنلین. عبدالله گوردی تکچه بیر نفر مسافر اوردا اوتوروب. بیلیردی تا ۸ نفر مسافر بیفیشمسا ماشین یولا دوشیمتس. سوروجول جایخانین قافلیندا اوتوروب گیله شیردلر. هر بیر کنه آدامی سایپینا شخص اوردا ونوتوب کچنده رحمت دلالال سلسیردی _ آهای، کنه گیبرسن؟ گنل بورا لاکن مسافر آزیدی. بی باخیرزدا مینیک ماشینلاری چوخلیشمسی لاکن نه کراایه اوجوز‌لانیشمسی نه ده که شوفریلر سنکیک نفردن آز بیر مسافرلی یولا دوشوردول. ببر حالدا که بو ماشینلار آنجاق ۴ نفری داشیا

59
بیلمنگیچین قاپرلمیشیدیلا. شوفر لر ۸ نفر میندرپرب و اگر مسافرلر
اعترض ایتمه سیدر. هرگون کرایه نی آزیتردالار.
عبدالله بیروتون آز اولدوقواندین قهه خانه‌ی قیمه‌ی پی‌پی شوفر لرین
یاندیا جومه‌ی لیب چینکیدی. طرلان اولون بوکنی فکری تؤزنه
مشگول ایقشیدی. صحب نامازیان قیلانان سونرا آیاغی دودفوچا حرف
بیر خیابانی باشان باشا دولامشیدی. نامادیانی پرله سوخولماندان
فورخوردنی. گلپی ماشین پیرنه چیانادا پرک پیورلوشدنی.
نهایت ۸ نفر قیشیدی. رحمت اولاری قویون- قوزی کیمی ماشینا
باسب گوله قاوونی باغلادی. هامی قول- قانادرین بیر یه ی
بیله راحت اوتوفر ایلینک. لات مه ییه بیری راحات داندری. هر کس
بیر دیلله اعتراضی چرخ ایبریدی. بیری دیدری: سانیک بو قولوم
لؤزومونکی دهه! باشقاشتی داندری: جنافلام اپیندن چیختر!
بیاندیا دا شوفر دیلندی که: سبی بیله بیلبرسیز که منم خوشوم
گنیبر بو قندر مسافر میندرپرب؟ بیپ، منی بو ایش اسادار ایبن و ار دی
بلبرسی ائه نه؟ احتیاج ابی اش اشیشین قسیلی، اپینن لاستیکری
باشا و واسیلی و اولاترین هرگون باهالراماسی و سایره و سایره
عبدالله بو سؤلری ایشیدنن سونرا تؤز نئین دیدی: گینه خوش
حالیزا که منم تک ایتچیز بوخدی. بو دره هر پر درن جتنسی
عبدالله کننرسنه گیدن یول آریجینا شوفردن خواهش ابتندی که
سأخلاسین. ماشیندان دئشدن سونرا آیاغاری دواشمودی. بیر نچه
دقیقه داچهیب قیچاولینی اووکادی. سونرا یولا دوشی. بوردان کنده
خلینک یولیدی. اولی گنبرن ماشین تؤلوبارق اوراقلاشیردی. گوشه
عبدالله نین سول طرفیشن شاهردی. صحراین سیزوییک گوندن گنلن
حرارتی ازالدری. هریان ساختهی. عبدالله یوقفوشلا اپر لیبردی ایله
که بیقبوگون باشید با گلیب چیخیدی، گوز، دره‌های نیست، دیپیامه گاه توت آرامشنا دوستی، خاطیرنامه‌ی که ایکی گون بودن‌ان اول، طرالی همین.

آرامشنا دیپیامه‌ی نیاپر، ایزی ایزوره‌ی آرامشی‌کی ایزی دیپیامه به گاه‌های دوستی، طرالی به این‌که باشد شیره کیتی ایسته‌کی. عبادت چرخ ویترینه‌ی اونی که‌که آرام‌ب

لاکن طرالی آیوه گیتیه میشی‌دی، ایزی توروزنی نوسورماق حره سیله عبادت نی هی به میشی‌دی، ایزی کهدی اونی نوز ایزورنی آرامشی‌کی ساخوانی‌شی‌دی، سباحی گون زندار ذوق میلی قنده گلیب اولاری آرامشی‌کی.

گون اورتادان، بیر ساعات کیچری‌که عبادت اونی، چاندی‌ک

نیاپری آرامشی‌کی که گوزی بیر کسی ساتاساماسبی. هامیدان ایزورنی‌ی

بنده سو کوزه سی اولان بیر نیاپری، بنده‌ی بنی‌دیان نوتوی گیچ‌زنام دقله عبادت‌ی باخچی‌دی. اونی هیچ وقت بله فکریلی گورهم میشی‌دی. برنچه

اوغلان اوشاقی سلام ویردی‌ب‌لاکن عبادی جواب ورمه‌ب‌پ‌کچی‌دی.

ایوه گیرنده گورده گی شوخوم وسایلی، یوخدن‌، طولی‌نیندی فیلوسی کیچیردی‌که چیفیت گی گیاپسی، پیچ‌که ساردی شوخوما گیدی‌ب، اینده‌هیچ کس یوخیدی عبادت‌ی نگران اولاری، گوز گیزدیبی آزادی‌ب گوره‌دی، سروسلدی:

- سلخه‌دی، آهی سلخه‌، هاردااسان

قونشی دیوری‌نین دالی‌دان سنس گلندی؛ بورداام، گلیوره م

یزه ایه قدره گیچه‌دی سلخه‌دی، آزادی‌ب، گوره‌دی، ایزی

که عبادت‌ی نی تک گورده پوشورش‌دی: بس طرالی‌های؟

عبادت‌ی پولی گئرکن یوب لحظه‌ب‌یاره، ده چوخ‌فیکرپشیدی که او

61
اویده کیله اه چاواب ویره لیدی؟ ایندی او لحظه گلیپ چاتمیشندی
ستشه گودی اری دبلندر. سوالینئی تکرار ایندی:
- سندن سوروشورام طرلان هاتی؟
عبدالله باشینیآشاغا سالیب گیتندی بیر گوشه ده اوتواندا دیدی:
- وله، هیچ بیلسرم، نه دینوم. دوغروسی بودی که اونی ایتیریدیم!
ستسه حیرتل اونا باخب قاتلی. اول اینامامادی، آما عبدالله دا
اولان حالت اونا دوشوندوزی که قرزین باشینا بیر ایش گلیپ یوئسا
او بودا آروات ایه بیلمز
ستسه بیرده گوردی که عبدالله آغلر. اوکا آغلادی. عبدالله اونا
باخب آغازیا اغلبا دیدی: کاش تولیدی! تولیدی ایتمامی ایتماندان قات-
قات باشخی اولاردی! یاس توتاریق قورتاریق گیدردی، ایندی نیج
النفانتا دئیم، نه دئیم!
ستسه حیرتل سوروشی: دوغری دیترس تسولوپی?
تسولوپ، تسولوپ. کاش تولیدی
ستسه باخیقتین اوجدل گوریزون باشینی سبلدی. گلیپ اونون
یانمندا جومه لیب سوروشی: آخی نیج اوللی که ایتیردن؟ به، به
شهرده آدام اوغروسی وار؟
نیه یوخدی! انبه که وار. منمی رحماطیک آنام دینردنی: شهر ده
هرجور فتنه فساد تایپلا بیلمری! من ایندی اونون سوزونی باشا دوشورم
من سجل احوالا گیندیم قایداندا گوردوم او یوخدی. هرنه گنردیق
بیر تیکه چوئدار اولنی تایبلمادی. بونی بیلمرم که هیچکس اونی زورلا
آپریماب او فارا بهت اولموش نوز خوشیلا گیدیب، او کوکی اوغله
سروان قوبیماهی من اونی توزومله آپریم. نوزیده بیر او قه در قو شون
موشون لا اونی قوروبیب ساخیا بیلمله دی
ستلیمه اطاقدا اویان پورانا گیمیقا باشلادی. طرلانین ایتمه سی
بو عائله ایچین پورک رسوایچلیق سایلریدی. عبدالعال اونا دیدی:
- بیر استگان چائی اورسا ویر ایچین. همده بیر تیبک چزک ویت
پیم. سحردن آج - سوسازام
ستلیمه اونچون چزک و قاتی گتیردی پتیسین تا که چای حاصر
اولوقن. عیدالله دوجراماج دوزنده ییاقا باویدریدي حی بیلن بیر
نفر دیدی؟ یا اهله، مشد عیدالله ایوده سن؟
بو سنس کدخدا مدتین تین ستیسیدی. ستلیمه یارا چیخیب اوتا
سلام ویرب دیدی: پورون کدخدا! عیدالله سفره باشیندا دی.
- رام ستلیمه باجی، دبه سن وقتنسی گنلیمشم؟
- خیر، خیر، خوش گنلیسیز، پورون
کدخدا ایچین یه چیچیب عیدالله ایله سلاملاشدار. ستلیمه اونا
تیز چای گتیریب که چزک اوتسته عیدالله ایله دانشیب گناهی باتید
عبدالله خورگینی قورتاراندان سونرا کدخدا سوروشدی: پاششی بیر
دانیش گوروم شریته نه ایچین گنیدین؟ بوی چهری منه النات ویزی.
گویا طرلانین سجج آلماقا گیمیشدری آما اونا شهره سجج اولماز
- والله، نه دیرنوم کدخدا، اهلی او سروات نیتوم نیله سن! بیر
اشی بوکومش، بیزی گوئوروب نوزله شهره آیاردی. اوردا دا که
المبرزه ایش ویردي
کدخدا بیلبیردی که شهره طرلانین باشینا بیر ایش گنلیب جونکه
اروادی اونا دمیشیزی عیدالله تک کاییب
کدخدا عیدالله دان بیر نچه یاپ پورکیگیدی. دؤرد اوغیلی واردی
آز - چؤخ یازیب اؤخوماق بیلبیردی. بیر قه درده مال دولتی واریدی.
عبدالله بو امیدایلی که بلکه کدخدا اونا بیر کومک ایبده بیلیه چاق
- 63
بیوتون ماجرائی اونا دانیشگی. کدخدای دیدی: انتفاضه منه دانیشگی کمی
من فیگیرشدنی که بو چناب سروان با ساواستیزی دی یادا که حقه با ز
امعا سنین بو دانشیقیندان بیله چیخر که او ساواستیز دیتریمیش
سئلمه سؤژه قارشیب کدخداهان سورورشیدی: ایندی ایش ایشدن
کیچیب، بیز یه یمته لیبق؟
کدخدای بیر آز فیگیرشینش دیدی: منه قالاسا دیزنهم عبداله ناحاق
یره شهدرن قایدیب، گرک اوردا قایدیب قیزی لایمیش...
عبادالله غصیقلیب دیدی: ای کله مهدی، دانشیق ایشنته آسانی
امعا عامل ایتماق بید چیندنی او نظالم ارته سروان قوبیمی من بورا
قایدیب تؤؤمله په مول آپاریم. بوش الیله شهدره نیجه قالمق اولار؟
اوردا آدامی پولسوز مستراها قوبیمیارا!
کدخدای بیر رؤی دیمه بیب فیگیرشلی: بو یازیق کیشی حائفیه من
نؤؤمده بو باره ده گوناگرام، منه بیر دیزن یوخدیب نه ایوون او گون
طرالی ایوه آپاردن بناویستری نوزنی ندولیسون. جهنهی که قوی
ندولیسون. بوندان که باخشه اولاری.
کدخدای فیگیری مین دالینی بوراخب سورورشیدی: انتفاغ نه دیبر؟
عبادالله ایله سئلمه بیر بیر لرینه باخیب باشلارینی تریندلر. عبیدالله
پریشان بیرحالدا دیدی: اونون هنله خبری یوخ. سحردن گیدیب ایشه
ایندهین شوخوما تبر در؟
سئلمه دیدی: او نؤزی ایبسته میریدی گیتسین من گپیرون ایوه ه
قابلی قانی قارالاجاق، دیدیم دور حیواناتی گوئوریگیت چوله شوخوم
اوژدماساا قوئ اوکالینلار
بودا سؤژ صحبت برهنی دئشیب مال حیوانا چنگیک. سئلمه بیله:
گورونه دیلی که کدخدا هنله گیده سی دنیر شام حاضری اماکا گیدی.

64
طبیخ‌گاه کی تندیر هله ده ایستیده . سحر که قونشون سودارتینی بو ایوه گنترمیشی‌دیر سلطنه‌ای اولاری بیر بر یگیت قافی چالمیرشیدی . بونا گوده تندیر سوموماهمیدی . سلطنه تندیرد بن سبیر تیخthropی اوجاقی آلشدردی . ایستبردی آش پیشر سین . بلاد قازانی اوجاق اوستو یه قونوب لازم اولان شیری اونا توکدی . ایله که گنیدی سوفان سومیاقتا گوزولی واشلا دولده . بیلمئگ اولمورده آسیر جاکس سوخانان دی عبداله کدخدایله صحبه قیزشی‌مدیلا . بیره گودگی گون ژن قیر باتسین . و او هله نامازیتی قیلباپ . سَرَمَقَی یاری‌چیلیق قونوب .
کدخدایا دیدی : کلبه مهدی سن اگلش من دستامش آلیپ گلیم عبداله حی بیله گیتی قولاارینی چیرمایب قونوچان سو چنگیب اوتوردی که دستامش آلسان . بیر دسته توبق خروز قاچا گلیب سو یا طرف هجوم ایندیلر . سلطنه مطبخن چیخیب طولنه اژنیا قوموش سبینیق گوزه نی گنیرب حیوانلازا سو توکدی . عبداله تیز دسته‌ی آلیپ اطاقاف قانیتی چنامان دوشوبوب نامازا دایانده .
بونی گونن کدخدایا اوجا سئلسه دیدی : الناس دعا

سلطنه مطبخن چیخیردی که گوردی انتفاغ حی بیله گریده ایو .
نیزکولوری نوزوند قاقب حی بیله سالمشیدی . حیوانلازا مطبخن گیر-
ما ایستبردل . سلطنه قاجیب هایلادی ایوها ، حیوان دوز گیت
بله لیکته اوه نیزکولوری طولنه یه طرف قووالادی . انتفاغ اولاریب
بیروندر وقلاارینی بیرده خیشی چیگنینه چیپ تیختلرددی ایو لاری
آبارب حی بیله اوه و پاشینا قودیبی بیره . ایوه گیتماق ایستینده آنها-
سی اونی چاییرب آرامجا دیدی : موقع یت اول . کدخدایا ایکه ررده اوتروپ . آتان قاییدی . اما طرلان شهرده ایتیب

۶۵
این پرسشی ندارد.

التفات بونی دیپ بزرگ‌ترین آنتاسیتا باختری. ایلیه که آنتاسیتا ساکت
گردن برندن سوروشی: دوغری دبیر سن آنا یوخسا ظارات دی؟
- یوخ اولگوم. نه ظاراتی! دیب ایتیب، ایندی سن گرک که کدکدا
نین یانیندا تو زوانی بیل هآپارسون که صحاب خالق بیزی لاقا قویما سین
اولجه داره گیتو مرگ خونرا گیت ایچه ری

التفات بزرگ‌ترین دونوب قدامیشی. آنانی علاوه ایدنی: آنانها هیچ
بیر تقریب یونجه او ظالم بلااسی سرایندی نه دی. ای پاطاو او لو بیدی
آتان شهري گنگیب لاسک تاپا بیلهم بیب، منچ او توژی پیشمان او لو ب
فایاداجی. آما ایندی سن تو زووی بیر کیشی کیمی آیار، بیلهم ایتنه که
آدمیز پیسه چیخسین، بونو دا دنیم اگر بیو تیزیگه تایلیگ تایلیگ گلته سه
گرک اونا طلاق ویره سن

التفات دونوب اطاقا گیدنک اعرضا دیدی: سن نه دانیشیرسان آنا
هنله هیچ زاد اولماشی طلانقدان دانیشیرسان ؟!
ایله که اطاقا گیردی سلام ویردی کدکدا دیدی. علیک سلام اوولگوم
یورولمویان

التفات گیدنک آنالیزا اوژ اوژه اوتوروب سوروشین: بونه سؤزدی
که آنام دیب؟ دوغرودان طلران ایتیب ؟
- دوغری دی بالام، دوغرودی. یبد یختلیک گلنده خبر ایله منز!
التفات باشینی آشاغا سالیب سوسدین. سئلشم گلیب طاقچادکی
لامباسین شوشه سنینی تمیره دی سونرا دا اونی یاندرسق قولی اتاق
آراسینا. عیدالله ایله کدکدا طلانی تایباق باره د هذو فیکیا لریتی بیر
بیر لرنه دانیشیردیلار. التفات لال دینمز اوتوروموندی. لاپنان دیدی
- سپر هرنه دنیرسیز دیین، آما منه قالسنا او آروات که شهرده بیر
گیچه نابلد برده قالدی داها اوندان آریات چیخمز، گرگ اونی تایبیب متعلق نودوره سن

گیچه در خیلک کیچیری که سئشه مصرف نه سایلی چورک و آش گنتیرب اورتیا قودی ییاق زمانی یچیکس بیر کله دانشماری سفره یقیشاندن سوررو گینه ده سوزه باشلادیل. سوزر بوتون طولان باره ده گییبردی. بیله قراره گنلیدیرک به ایکی کیشیدن بیری بو قیری تایماقا شهره گییسملر و هر برده اولسا تایبیب گنتینین. باپشده نونچه بول لازیمیدی. بو گونرده اولارین بیله بوولاری بوخیدی بورج ایتماق ایسته میردیر. بوخسا کدخدای بورج وییرماقا حاضریدی.

قوزولارین بیرینی ساتماقا فکری ابیسه سئشه مین ویردیگی بوخ جاوبینه ردد اولاری. آخذدا معلوم اولاری که بو هفته نین کره سی بیر او ق در بول چیخاردا بیلیکه که بیر نفر اوتا بیر هفته شهرده قالسین. سئشه نوز بوچلارینی بیر به بیر آرا با چکیدی لاک نوزده اعتراف ایندی که بو ایش بوجلاردان دا آریق اوچیدی.

سئشه گیدپ ایکی استکان چای سوزوب گنیدری. اولار دان بیرینی کدخدانین او بیرینی ابیسه ودلخانه نین قباکلاننا قودی. کدخدای چایلارا باخیب دیدی: بس التافین چایی های؟ سئشه اوتاناردی دیدی: استکنیزه ابیه بوولردی، سیز بوبورون من سونرا التافینا گئنتیره رم کدخدای تله سیردی، گئنج اولوموشهی، چایی اچیپ دیدی: یاخشی من گیتمه لینم، دیین گوروهمه هانسیز شهره گینه لپسیر التافات.

یوخسا ودلخانه؟

التافات در حال جواب ویردی: یاخشیسی بودور من نوزوم گیدمیم آمما کدخدای گینه ده سن یاخشی بیلبسی. اولچه هارا گیدمیم؟
سن بیر باش بوردان گیت سروالین سراغینا، اونولا دانیش، او نا
دیگریان قیزی سن گنتیرپسین، سنده اونی تایپیانس، من نوز حلال
آرودیمی سندن ایستیرم والسلام

النافت کدخدایین و بیریگری مصلحت باره ده فیکر لشیب دیدی:
- گلبیقی بار آدام آشاقی - یوخاری دانیشدنی اوندا من نه ایتمه لیم؟
- اوندا گیدرسن فرماندارین یابی اونا شکاپای ایدریسن
عبداله سوروسکی: فرماندار بیله بیر ایشلره باخاری می؟
- البته بیکاره او شاهین نماينده سیدی، ایله بی ایشلریچین دی!
- هامی بی مصلحتی قبول ایدنند سونرا کدخدای دوروب گیتی.

١١

او گیچه نین صاباسی بوخ، بیریسی گون، الیفات شهره گیتمه لی
اولاجاقییئی، بی بیر گون تاخر اونا گوره ایدیمکه سیلینمه تولوخار آسبب
قابلازداکی قاتخوخاری چاخاب کره سینی آرسین، الیفات ایسه اونی
آییاریب شهدره ساتیب خرجه سین.

بیریمز بیرین بیر پارا کندلیئنده بیله بیر قایدا ارار که بیر محلله نین
آداملازی گونعلی کیه سود لرینی هرگون بیر ایوه وشترل، بو ایوهه کی
آداملاز او سوداری قاتخ چالیب تولوخار آسبب کره سینی خیاریب
نوزلیئنی گؤتئکم، آیرانینی ایسه سود گنتیرین ایولره پایدرلار. سونرا
بیر هفته نین قابلاگرلی ایوه صحابی نوز سوداریئن باشقا بیر فوشوریا
ویتر. او گون سلتینمه نین سود گونیدی. بیله گئندره فونرشور او تا
کومک ایتغماکا گئتردل. الیفات پیلریئی که ایبولنیه بیر نیچه فیز یا دا
که گئلین گئله چنگل. ایسته میردی اولارلا اوز اوزه گئلین.

٦٨
النفت سحر بیابیانان سونرا نوکوزلری چیخاریپ درباره طرف
بیولاند، او نوزیله همچنین شوخوم وسایلی، بری گیشه علف، و بر
بوفچای چورک گروندومشود. دیمک اولادی او، بیکونلرده کونسمندن
دایکیسیمیشیکی. بیتون واریلیقه قیسمات آلوی داییندیه یاتیریدی
او. بو آپ باره دا فیکیشنشده. یانیکی طرلیگ گورودری. بو زامان فیز
فیزیکی جهتند بیر نیمه کلیومتر اوچاگدا و ناگلوموم بیردا یارشیری
لاکن بونا باخمیاراق، انتفاس طرلاش. داه دوگریسی، طرلیگ فیزیکی
واریقینی، نوز روحی عذاینین سپیکاری بیلبردی بیر حادئا که طرلاش
غایب اولدولقندان، انتفاسا هیچ بیر فیزیکی رابیه باغبا بیلمئندری.
‌بودا بیله بیر ستوال قاباقا چیخیر پس، انتفاسی ببر روحی عذاینین
سببیه نه ایدی؟! بو مسئله ایله بیرلیکه باشقا بیر عمومی مسئله
آراپا چیخیر، اوتا بوندن ایبارتکیه که بعضی آمامر نه ایچون بیر بیر-
لینی سیئویرلر؟ عشق نه اولان شیدی؟! گنین بیر هده انتفاس لای
طرلاش آراپا چیخیر. مسئله نین ساده شکلی بیله دی که انتفاس اوئنی
سیئویردی، او ایسه انتفاسان نفرت ایدری. "انتفاسی سیئوینگی
هاردی و نه شکلیده تظاهر ایدری؟! بونا بیله جاوب ونترمگا او لار
"طرلاش بیله بیر ایشه مجزی ایتمعاق که انتفاسی او ایشه درین نیازی
واریدی آ. بوددا، باشفسانینی سیئوینک، مسئله سی담 شکلیده
نوز ایدری، تئوزین سیئوینک، مسئله سینه و بیر. و عاشقیقی آدلی
بیر موضوع اونون باره سینده دانشیبان ادامدلردن فرقله نیر.
هرگاه انتفاس لای طرلاش موناسیتری باشقا جور اولاسیدی، بیله که
طرلاش انتفاسی آراها اولامسیدی، او اولار باشقا بیپورده باشیعیدلار
و انتفاس اونا مالک سیالمسیدی، لاقن طرلاش عاشق اولاسیدی. گینه
مسائلی همان شکلیده که دیدیک اولامالیدی، یانی که انتفاس هر حادئا
چالیشا جدیدی اثرینی نوز احتیاجی رفع ایتماق یولونا چنکسین. و اگر طران توزی نوزی مایل اولسیدی بیانقا بیر آداملا ایولوپین، التفات وار گوجیله چالیشا جاکیدی بو ایولونه نهن قارشیپسی ایملسی. بله بیر فاکت، بوتون عاشق اولان آداملازین باره سینده صادقی. و آما، نفرت ایسه, عشق کیمی، ماجا اولوندا باره سینده یارانمیش.

tصور ل دوزگون دنیرل.

طران اتفاقان آجیقه گلوردی، سوروشماق اولاننه کیچین؟ آخی اولان نیلر بوی بیر ایوهدی یاشابی بویوموش آداملاایدیلار، لاقن هیج بیر وقت طران اتفاقان نیقلی اویکشودی. آما او زماندان که بله بیر ایش قافاقا گلندی، مینا ایولندرل، و اتفاق توزونه لازم بلیدی که طرانی توز خواهشلرنه مجبور ایتسین، بهله بیر نفرت حسسی فیز دا نایلی. دیشک اولار که طرانی دا اتفاق کیمی ایده، بو فرقله که اتفاقان خواهشی طراندان، بیر مثبت خواهشیدی، لاقن طرا نیبخی اتفاقان بیر منفی خواهشیدی. مینا، اتفاق طراندان ایستیردی بیر سیرا ایشلی گریسور، طران ویسه ایستیردی بو ایشل اولماسینار.

اگر بیله بیر قدرلی عامل نایبولسیدی که بو خواهشلرین ریاضی علامت- لرین بیر لشندرسنی اوندا بیله بیر وضعیت یارانداری که او ایکی نفر با بیر بیرنی سپورتینه، با دا که بیربیرنون نفرت ایدردیلر، لا گن کاتان دا بیله بیر قدرلی عامل یوخدور.

مراهچیسی بو دور که اتفاق هیچ بیر فلسی فکره مالک اولماندان دورگون بیر نیچه ب گلیب چیغا یائیلمیشی. اونزاتی بیلمشیدی که طرانی یوخ بلکه توزوئی سیپرمیش، طران ایسه اتفاقان نفرت ایتماق یوخ، بلکه توزونه آزادیق طلب ایدیمیش.

بیله لیکله دیمک اولار که اتفاقین معشوقی، اینه افاتها توزیمیش

70
بوفاکت اوزره دیمک اولار که التفاتی یاندیران آلولی حس، طرلانتان بیخ، بلکه التفاتین نوز وارلیقیندان آسیلیدی.

بو مطلیق دنتیجه آللیافین دیمنه لیمی که اگر طرلانتی بر نفر اونا تام شنکیلده اخشار بیر قیزرا، ایله دیشیدیلر که التفاتین اوندان بیر خبری اولماییدی، بو زمان او طرلانتی حیقی ووجودن آرلیقیندان هیچ بر عذاب چیکمترید. پس دیه بیلنریک طرلانتلا التفاتین فیزیکی.

جهدین دوغری بیر رابطه سی یوخموش و بیر ذهن اودر ما ایمیش.

طرلانت التفاتین اختباری اونا زمان، التفات بیر سیرا اختلاقیه ضد و یا اونا اویوقون اولمانین یولرالزا، نوز خواهشلریون بیر قسمینه اله گتیره بیلریدی، قاتلازینی ایسه، امید آلباتان بیر حسیه حواله ایتیمیشیدی، امید، انسانشان خواهش و تمتالرینین یانیققیقتی سرین له دن، بیر عامل دی، لازن ایله که امید، نا امیدلهی چیوریدی بو عاقل.

آرایان گیدیب پرنده یانار بیر آلو قالاجاق.

بو زمان التفات طرلانتی وارلیقیندان اومدوقی امیدلوی الدن ویریب، نکجه عائله وی تعصب حکم ایدیریدی که گیدیب طرلانتی تایسین.

التفات شوخوم بیرینه ییشیب بییوودورووقی تکوزرلین بیویونالرینا

بغللاتو کوتانی ایشه سالگی، هوا سرینی، پایزین سولوون گونه شی.

بو داغلار آراسی یردی حرارتشین اولاردی، و انسانا فرح ویربردی.

نو تکوزر کفایت قه در دینجلمیشیدهای بو زمان اولار سرعله یول گیدیب کوتانی آساسیقلا چکبردیلر. التفات کوتاندان یایشیب اولارای بیرلکده گیدریدی. تکوزر لر شوخوم بیرینن دوتنه سیسنه قاتان زمان توزری دایانیب دوئنرلیر. التفات کوتانین یانیدنل قایینین داشان بیر توریضها باخاندا هوسله نیرددی، او، بو زمان فیکریلسریده که.
او گون سئل‌جمه نه چین بیرگوندی. هر گاه امکانی او لیدی
قایوئین ازوین به‌ابلاغ عیدالله نین کومشگیله تامام ایشلری گؤردریل.
لاکن ایکی قونش قادین‌لاری، تیزای قونشی که اولاکم ایتپیشن.
سئلمم بیر تخته چیمچه ایله قاتیقه تولوقا دودوروب اوون سو قاتاندان
سونرا تولوقون آغزینی محجم باغلیب حاضرلیردی. قاجارلاین بیری،
گنلیب اونونلا بیرلیک، هره سی تولوقون بیر طرفشند دوتوب تکان
وئیریب جاچخیردیلار. تولوقی جاچخیارکان بیله بیر تصنیف اخوردولار
تولوقوم جاچخان یاغ اولسون
کره ایله قابامل اولسون
یادلاور یشه، درد یتسین
بلام یتسین چاق اولسون

هردفه تولوقی 15 دقیقه جاچخیر دیلار، سونرا اونون آغزینی آقیب
ایچینده کی آیرانی بیوک بیر قازانا بوشانلیردیلار. آغ آیباق آیران بو
قازانین ایچینده کیوکدری. سئلمم که قاباقلیان ایرانی یاتیپاک
یوموشدی، بیستکرینی چهراپ آیرانین اوزونه توپلاشان. کره نی بیر
یوه یغیردی، اولنازی بیله سیخته آیرانی آیرندی سونرا اونی یوه-
یوموری ایدیب بیر کاسیا دودوروردی. تا که کاسا کره ایله دولوری،
تولوقار دال بادال جاچخالارنی و اوونه اولان بیتون قاب قاجاقلار کره
و بیره که آیرنلایا دولوری. قونشولار قاب گشتربی آیرن پایلازینی
کوه اییرندیلار.

هنهل ایش قوتوارا متختی که سئلمم باجاحا بیر تولوقآ آیرن دولوری
و عیدالله یادی: بیر یادی، ایکی قاشقچی گوتور بیو آیرنلایا آیر اوغلانا،
او گیدنده چورک جوخ آیرنپ آما یاوانلئی بیخدور. اوردا ایکیز ده
نهار ایلین.

انتفات ایش باشیندنا ایدي که گودری آناسی بیر تولوقجا و قاب قاشق
گنتری. بیله که گون اورتا اولوبدی، عیدالله اوردان قاوما سئسلندي;
- انتفات، بوراگ گئلل بولاغ باشینا

73
عبدالله بو سفارشی ویرندن سونا توزی بو لاغ یاشینا بو لالندی. بو لاغ دره نین دیپینده ایدی، اوردا دوب- دوری سو قایین پچکری. بیر قه در اواغاندا کیچک بیر گؤئومه دوزیمشدی. بو لاغ یاشینا بو لالندی. هر ایکی طرفه بیر سرای سویود و چنار اقیالم تیجیشبدبل. پاریز بو تالاری سویون اطرافین دوموشدیلار. عبدله بر قه در یارایپ دریب اولاری تمیزله یب گئندی اقیالمین آنیندا اوئتوردی. بیر قه در دن سونا اقیال گئنیب چخیدی. اولریه بو لاغین یاشینا گئیدی قاینارن یانیندا دیزلرین یوره چویوب یاشینی اگیب آقینر سو وا داییدی آناسی. سئسلننی: آی اوغلان، تریسن آ ی debacle آئیر. سو یورفیزدی. اقیال دویا بیلمردی، گینه ده ایدجی، ایله که فونزندی دو داقلامشندان سو داملاقرا یئؤؤرئدی. عبدله سفره نی اجیب آپر ان دوغرما نی حاضیلادری. ایکسبیده بیافا باشلادیلار ایله که بیابق قوناندی عبدله سفره نی یچیشیدریان کیمی، چویوقنی ا وقلادی اقیال ایتیروپ باپاریدی عبدله اوتا دیدی: صاباح یک گئندین شهره کره نی ویرسن کهیت یائپر اقیرالا. تانیرسان دا؟ دمانرس پولوینا بر ک اورتیجریی وار. نسیه قاپاسین. گیچه یاتیقا گیدرین علی اوسلینی. فهمه خانابینا.

اقیال بورولومندی. بیموشاق بیر تیبیاب اوئتاندی یانیندا. و کیچن گیچه نی یز یاتا بیلمرندی. عبدله اوتا باپیب فیکپرندی: گوره سن بو اوغلان گیدیب یئیزی یپا بیله جنک یای خو؟ هرگاه تایا بپیرس یوره سن عونون لا نییچه چیخچیشاجاق آخر منیم یور تکچه اولادین هیچ کینیدیچ لینن بیر آدام دنیریدی. هرگاه او بو قدرتیله که واریدی کینیدیچ لینن بیر آدام اولسیدی، منی نه قه در پاپیه سالا بیلری! لاکن یوکونه جن، او هیچ بیر داعوا- دالاشا اهکولمویوب بس.
گوره سن طرلان‌نه ایشلنده چیخیرمیش که بونی کوبودولفا آیاربریش؟
عبدالله آنتیک فیکیرلشماقا مکالم تایمامدی. بیرده گوردی که تؤوژولر
باش آشاغا گلملقادیلات. تله سیک آیاغا دوروب تؤوژولرین سزا غینا
گیندی. بیوندوکویرای حیواناتین بیوندویایدی. عبد العلا کوتانی باغلب
ایشه باشلادی. تؤوژولر اوی تؤوزلیه چنکی آیاربردای. عبد العلا نین
ايل تینیردـی. گوجی چانمیردی که شوخومی التفانیش شوخومینین بری
کیمی درینشدریسین.

الفت بیر ساعادت‌دان چوخ پخولادی. ایله که ایلده گوردی آناسی
ایشلر. بیردن دوروب تولوچی سون آرانسنن گئوریو آغزینا طرف
آیاردل. ایستیرکی آیرانین هامووینی ایچیب قوتارسین لاکن دیبیند ه
پیر آزجا آناسینی ساخلازی. تولوچی آغزینی باغلایب گینه سووا قویدی
آناسینین بانینا گیندی. کوتانی اوندان آلپ ایشه باشلادی عبد العلا دیده
- کوتانی چوخ چج ورهمه، حیوانات پیورولار.

آما التفانین نظیرین بیله گئنلی که آناسی شوخومی عوینیه جیرماق
چنکیب. تؤوز تؤؤوه دیدی: بئه اوره گین نانسین آنا. تؤوژوله یوخ!
عبدالله گیچیب قالمیش آیرانی باشینا چندی سونالایسه چوبچینی
آیشزیردی.

گونش باتمک برینه باخیلاسیردی. داغلازینین یره تؤوکنول کولگه لری
بردن سورونن گوشری ایزیلدریل. بیله چه گئلیب عبدالله اوتوانی بردن
نیویبر کیچیلبر. بیر آزان نین نین دیروه سینه قالمیلار. بیر او قه در
کیچمه دی که گونش دره نی تربک ینبیدی اونون بیرینی کولگه آلی.
هلمه اوجا داغلازین باشی کولگه نمه میشیدی که التفانی تؤوژولری
آچیدی. ایستیردی حیوانات ایوه جاتانا قه در دوبین قارین اودلاسیلاتار

75
ساعتی از اون ایده که انتفاس زنگانایی‌نشدی. الینده دسمالا گاغلان.
میش، اچی یکی یکه دلی بی‌باش مس کابلاما ورددی. بی‌باش آناسی
نشان ییبرن کله قنیز توکانی گیدیب. یکه نی اون و ییبریپ یییلی
آندی. کابلاما ایمانت شکلیپنه اوردا قآلی. انتفاس آدلیقی ییولا ری
چیپنده گیلیپ دیپ خیابانان تاکسی ییولونا دایاندنی. تاکسی لار دلی
گلیپ گیدیبریل. انتفاس هر کیچن مانینا ال ایلبردی لاکن مانینی
لارن چیخی شخصی و یاداکه اداره مانیناردیلار.
بیر تاکسی
اوونچون ساخلدنی، انتفاس شفیردن خواهش ایندی اونی زاندارمری
اداره سینه آیرسین، شفیر دیدی: من زاندارمری اداره سینه گیتمه
لی دیورم اما اونون یاخنلیقیدان کیچب شویی توکانیا گیدی بیر م
سنی رشت دروازه سیندا دوشوره رم. انتفاس قورخوریدی اورنی تایا
بیلی آنی تریدیده قالیمیشی، تاکسیدا اوتورموش ماصفرلیب بیر
نفری اونا دیدی: گنل یوخاری، من رشت دروازاسیلدا دوشه جنگم،
زاندارمریبی سینه گورسیه ده رم.

انتفاس تاکسی با مینبب ویر بیر دیقیه دن سونرا تورژنت رانترم
اداره سینه یتهبردی. استهت دی اداره سوئولسون، گژنتجی قاباقینی
دوتوب سوروشدی: کیمنی اچیشین وار؟

انتفاس چخو محکم بیر لجنلی دیدی: جناب سروانین تورژنت
گژنتجی بیر سوز دیمه بی پولداچ پیکیرلی. انتفاس حه بیطی
کیچب بینه یاخنلیکشنی. گوردی بیر خیلک آدام اوردا تولیشیب
اولارادن سوروشدی: جناب سروانی هاردا گورمگ اولار؟
بریسی کریدورون آگزیندا دایانیش زندارمی اوتا گوره‌سه دیب
دیدی : اودو ها . گیت اوندن سوروش
النانس او زندارما پایش خاچالایش دیدی : سرکار ، من جناب سر واین
گورماق استیرم . هاردادی ؟
زندارم یایی یایی اونا باخیپ اعتناتیزلا دیدی : جناب سروان
گیدب مسافرته . بورد دنیر
النانس دایانیش قالدی . باشقا بی زندار کنلیپ اولولکبلا صحتیه
باشلادیلار . النانس ایستیردی یتیسین که سرراون هاواخ گئنی جنک
بیر قدن قاباقی گیدب زندار لادران سوروشدی : سرکار . جناب سرراون
ها واوی گئنی جاق ؟
زندارلار قیزقین صحتیه گیمریشدریل . النانسین سوزنیه هیچ بیر
اعتنا اینمه دیز . النانس بیر قدم دالی چنکلیپ قالدی . زندار لا ر
صحتیرین قورناراندان سوترا . اولوکبی النانسین باخیپ دیدی :
- نه ایجو دایانیسین . دیدین که جناب سروان بورد دنیر گیدب
مسافرته . بیلمرم ها واوی گئنی جاق
النانس کور . بیشمان حاملداقایدی خیابان کئلندی بیله قراره گئنی
که فرماندارین یایینا گیتیسین . بوندن اوندن فرماندارینی سوروشدی
اونا دیدین که گرک تاکسیلبه گیده سن . النانس گینه هده چنینتاکتیکه
تاکسی تایبب فرمانداریا گیدلی . بورا یویوه بیر محوطه ایدی . بورا
ساختنالار ایکی اوز ب اوژ دیدیلرده نا اوولوشدولار . النانس فیکر .
لشدار گئردن سن فرماندار بوکناردین هانسی سیدنا اوتوپرب ؟
اداره سیستین قابویسیدا هیچ بیر مامور بوخیدی . النانس تودابیشیا
قایودان سوخندی . بیر نیچه قدم گیتیشندی که بلالا بیا بیر اطاقا ن
بیرکشتی چیخیب اونون قاباقینی دوئوت دیدی : آها . هارا گیدرسن ؟
النفت فورخوب یرینده دایاندی. دیدی: شکاپته گشلیشم. من
ایستیم فرمانداری گوره م
کیشی انقافتین فولوندان دونوب خیابانه طرف اینه لد دیدی:
- چیه باید! بو چو جور داینشماقدی؟ فرماندار سین ونکرندی؟!
النفت اونون هدی قورخوسون باخمای دایاندی دیدی:
- من نوز گوره یه گه گشلیشیشم. سن منی قاریه هرمان؟!
کیشی بیا آز بیمیشاب لحیله دیدی: آدام داینشیمدا بیا احتراما
دانیشام دیه (جانب آقای فرماندار) باخ، بیله جه!
النفت نؤ زؤنی اله آليب دیدی: عذر ایستیم! من جناب آقای
فرمانداری گوروب شکاپته انتقال ایستیم
- آها، ایندی اولدلی، آما سوز پوراسندا دی که نه سن جناب
فرماندارین دایشی بیلبندسن هیدو او سنین دایلییو، باخشیشی یوبدی
ئؤز شکاپته بیر گاغاوا یازپیرین پیشیر سن. سنده اولن آپایرپ ا و
جنابا ویرم تا سنن ایشیوه پیشیسنلر
النفت اوردان چیخب بیر ایشا طاق آلی بیازارا گیتی. بیار چوخ
شولوگدی، طاقین آلته سنس-گورلره دولیدی-ساتیچیلا ساتیچیقی
مالاپری هایلبرنلی، مسگرل، دمیرچیل چنکوشیرمه آدامین باش-
بانین آپایربرنلی. انقافتین بیلبندی کاغاوا هاردا و کیمه پیازپیریسن
طاقلانین اوستونده گی باجالاردن گوششین ایشیقی بیر نورلی سنون
کیمی انبب گیلبرنل و قارلانی بیاری آز-چوخ ایشیقلاندرنبرنلی
بو سنونلارین ایچی آیدین بیر سنی کیمسی هاوادا اولان ذرهه لری نمایش
اییپیدردنی
النفت ارذبه سیس بیر حالا یول گریبدی. بیرده گورده که یوخاری
باس بیازارندا دی. نوزی یلهه دن گلیپه یلی اوست توکانینا چامشی
78
بله قراره گلمیشی‌شی که آتاسینه دوستی یا ایفستن کافه خیال یاران، بیر آدامین یونی تورگنسین، علی اوسطین توهات یازار دانائدا آرتیخ شولیگیدی. خالی- حالا آئی ساتاپورا اورا. تولیسیم های - گوی سالملشریزلا. آغیز دینی قولاق ایشیمیردی. صندل و نیمکت لر ده مشتریزنه دولیی‌کار. بیر چای ایچین قلبیا چیکنر ایدلر، انفات
بیر یوش بیر یاتاپا اوتوردی. چابیچینه اوغلي اسامی اونی بالشیجا
تاپردنی. بیر یاتاپن گیچمیشته سربازیق دورانیامی بیر برده اوولو
دوستلوق ایتمیشیدن. انفاتیا گورن کیمی بیر چای گنیریب گنلدنی.
بیر کتیا بیرلوپنن لرینی سیخیب حال احوال اینادیلر. اسامیل نوز
ایشینه نالجا گیدنده انفات اونا دیدی: خواهش یلیرم آتا وی
بیر
dقیمه منین یاتیما گنبنده ره سن یونونلا بیر واجب ایشیم وار
بیر او قه در چیکمه دی که علی اوسط انفاتینه گوروشونه گنلدنی.
او چیخ دیلی باغلی بیر یامادی. انفاتان چوخلی محب ایلیب اوتون
یانیندا اوتروب اوئی دیلنه ماقا باشلادی. انفات اوره گنبنده اولان
هار بیر سوزنی اوتا دانتشدنی. اودا دقتیله قولاق آسدی. ایله که سوز
قوتوردنی. علی اوسط لینی انفتینه چیگنینه قویب آیاغا دوروپ اونا
دیدی: قارداش اوغلي. عذر ایستیرم، بیر دقيقه منه مهلت ویر تا من
بينی چه باش چکیب قادیم

انفاتن چابی ایچیما باشلااب علی اوسط ایسه آیگوشت چولمنک
لرینه باخمایا گیندنی. بیر او قه در چنمکه دی، انفتینه یانیپه گنلدنی
اوتروب انفاتان دیدی: منه باخ انفات، سنده منین بیر اوغلوم! بیر-
منه دی گورام سنون بو آرائیدن گژله یا یوک؟ منی باغیشلا، بو
مطلبی بلملق واجبی

انفات اوتامیش بیر حالدا دیدی: گژله، چوخته گژله

79
علی اوسط برآزاده اونا باخین اوتوروب دیدی: ایندی که بیله دی،
سن بو مطلوبی بیر گزیلی سرر کیمی توزونچن ساخالی، هیچ بیرپس
حتی اسامیلا دا دیمه گیئن! منی یقین اولدی که سروان اوئن هیچ
بیره گیخماقا قومی‌موخم. او مطلق سروانین اخباری‌ندا دی
النفت نگران بیر حالنا دیدی: ایشین چشیتلیگی بوودی که سروان
گیدیب مسافرت، بیلی‌میری هاوا، قایی‌داجاق
- بیر سوزلر هامیسی یالاندی، اولر سنی باشلایدن‌ان آچیبار، او
سروان بورداری، هیچ بیره گیئنی پپ، قیزین دا پرئینی او پیلی‌ر
- ایندی من شیه لیئن؟ فرماندازا هاردا کاغاذی‌بادریم؟
- آی قارداش اوغله، قوی سنه دنبیم که هرگون یو شهر ده آزی
بیر خلوتر کاغذا‌بازیلیپ فرماندار لارا گوئ ندریلر، آماس یخیان
که بو وقتن چن هیچکس بو امان‌نازی‌دان معجز گیئر بیله پب. بیله
بیر کاغذا‌بازدیم‌مارارین نیته سی یالنیز اولاری بزیلارا یول اوئر
النفت اونون سوزلیرینی دقتن‌نه دینه‌ر دی. او چای ایچیب دیدی
- بوژیمان سنین ایشین بیر دوگونی دوشوب که باننی‌نوزن آجا
بیلرسن. قوی من سنه بیر پول گورس‌ه دیم. سن گرک سروانی بیر
اداره‌یان گن کنار یارده یاچالیب اونی هنه لیه سین. بونی دا دنبیم که بو
رئیس روو‌سالتر بیری گلنده جوخ قویرخ اوئلارز. سن اونی تاب
یخه سیندن توتوب دیگنی من آروایی‌یی سندن ایستیرم. یوخسا
سین بوتون شهیده رسوای ایده جاقام. آما گن‌دیق بورا که سن بو
آدامی هاردا تابسان ایندی سنی دنیوم. بو رئیس روو‌سالتر هر چومه
گیچه‌سی، هتل بیمه‌ه ده یقین‌چاق ایدبیب سحره جان بیب ایچیب
ششلیگی ایدرل، سن گرک گوده سن، هاواقت سروان آرودیلا اورا
گلندی نژوزؤی اونا یتریب یاچالیپسیان آمما چومه‌ه یه تک دوزگیلن
80
جومه آشامی آدلانان گون، طولانی‌هایتیندا ان هیجانی‌ی بر- گونیدی، شهردار سوز وپریشیدی اونی یو گیچه توژیه پارتی یا آب‌ارا کیچمش بو ایکی گونیده اونا این بریبرگنه اونان مناسبترین گوگد دنگیشیمیشیدی. سروان طالان یو ژنون خیرسیز حالد آل وتبردن سوئرا، طالان نوزونی نحو اولمیرو ساندردي. ایله یونا گیوره ده شهردار اساتیفیلا اونا آل تایا بدلی. لاقن گیت گیده قیز بو حسسی غالب قنله بیلدی. شهردارین اونا ماهرانه شکیلده گوئستردیگی قایقی و محبتلر ی قیزین هورک و قدنینی ساکنیمیتباردیپ. اونی یی بر حیات پولیله تانش ایده بیلمیمیشیدی. و اونا ایمید قازانا بیلمیمیشیدی. شهردار نوزی ده عکس تاثیردن قیراقدا قالا بیلمه میشیدی. قیرز یاد اولانمیمیلیق، که سرخوشی‌یوق آنالیگا اونون میلیسیز گوزلیگیله بری یوریغیدی، و شهوب هیجانی‌ه قارینش قرارشیب حرارتی بر حیات قانی تک. اولارین برکه سوینجگ آلودن جپیرلیبردی. بیمه بیر اشتیاق نیجه مینده، شهردار طوالانی سیونیک یوخ، بلکه اونون دیوانه سی اولوردی. شهردار باخشن بیلبردی که یوزامان اونون طالانی اولان مناسبترین اخلاقی چهدن، غیر اومانیبار کراکنیک داشیر. او، همده بیلبردی که طالان دا فکری بیله اولمیلدي. لاقن او وار گچیله چالشیبردی که هم نوزی همده که طالان بو فیکبریزی نوزیلندن اوزاقابادشرسیلار او گونکه شهردار سروتیا لتفونلابیب و بیدلی که او تهرانا گید بر، و هنده اولمیاجاق، بیله قراره گنلی که او گچه طالانی توژیه او را آپارسین. هرچن چه بو ایشن برک قورشودی لاقن طالانی باشنا بر.
بیان حیات سیلند تانیش ایتمیق و اونی یاپاشلانینا گورنماق فکری
بو قورخواه غایب گلیبردی. طرانان ایسه، داهآ آریبخ مرکب و ضعده
یاشکری. اون انفانتینا کوبودواوندان فاجیوب ایندی آرزو ایندیک تک
شهره یاشکری. اون انفانتینا کوبودواوندان فاجیوب ایندی بیر بهاته اولین
طرالینی قاجماقا وادر ایدن آنجاق شهره یاشکری هوه سیدی. اون هر
اوزرو آنزماقیچین بیر وسله لزومدی، بیله بیر وسله طرانا نلفت
طریقیندن یبخ اولموشودی. طرانان شهر حیاتین ایندیکی کیمی تصور
ایده بیله میشندی. اون کنیز اولماق قصدیه شهره جان آندری، اولک
بو زامان او خانمار خانمی اولماق آستانشیسینا داپانشیندی.
طرانان او وقت نزوونی خوشیختیق ذبیوه سینده گورندی چک شهردار
اونا دیدی: طرانان چان، ایستینرم بو گیشه سنی نوزومه شنلیک یریمه
آنارامی! بیله بیر دیز که سن هیج یانیب یوجوندا دا جونمیسین!
سورنآ شهردار او یقینیق باره ده به سیرا یورولچ ویرودی چک قیزین
آویز سولندی.
گون اورنادان سونرا شهردار حاماما گیدیب تمرلندی، چیکاندان
سورنآ طرانان دیدی گنل سنده گیت یووون، سونرا یوزومو جننی
گیتیماقا حاضیری! طرانان حاماما گیریب یانیبرینی سویوندی، آنین
قاتیباکی دورو زنونه باخدی. یکنی گومکی چک لرله لودی. اون
زامان او داکی بو له اردن آجیخلاماردری، یگسیلن، اولرآ باخیشیقا
فیکیله چیردی: بلهک بولار شهرده یاشماقیان علامتیردی؟
شهردار اونجورورقا یاقوون یانیبان اونا باخدی، طرانان خجالات
اولی. لازم اولان شیلرین یرینی اونا گورنماق بهاته سیلند ایچه زی یله
گیریب دیوونجا ناماشا ایله دی سونرا یاقوندی.
عندیع نزویه بازاری گندریگی یانلارلاری حامامین انگیشینده
82
قویوب اورداکی کهنه پالتارالری گوئوروب آپارادی. طرلان حامادان
چیخدان سونرا چیپان پالتاری نین برندن پر دست چیخ یاراپلی پالتار
گوردی، اولاری کیب آیا قاباقین قاتلی از قادی نوزونی ناتیامسین
گوزلبرنی ایوان ایوبیمرادی، گوزلریک ایوان سینه اخشوردی.
بو زامان اونون اوزون ساجارانین باشقا، هیچ پرند ایلیک اثر
و علنیت میخیدی. قولاققاندان اسلیمیش سیرقالری پر پالتارلا
اویون دیردیر، طرلان اولاری چیخاربی پر ایانا قودین، ایله که قیز
هال آ چیخدن گوردی یاسکی پر قادین اوردا اوتوروب، پر نفر کیشی
کیمی شهردارلا دنیب - داینشیر، گوئ گوز اروآدیدی. ساجارادی
قیسا ایدی، بیله که پرینونن چوک حجمه سی گوزورادی.
غیره بو قادین طرلانی گوزن کیمی حیرتین آزی آپیق قادید.
غی مرنده بیله پر گوزل گوره میشدنی. شهردار اپس مات قادید.
طرلان طووس قوشلادی خاطیرلادی. اونا باخان دیردیر پرده
باکیم. تئر دامالادی یاراشیقی ینیلر کیمی سیمسینا پر آرتاخ
گوزلریک بخش ایدردیر. باقلا قادی آپیمی قیزاردیر. قاب قارا
ساجارادی چیگیچنریه تولیدوشیر. پانداوی گوده اولپوندان ممر
کیمی قیچاردی هر گوزن نی هوه سی سالیبردیلار.
طرلان ناتانش قادیندان اوتالنین پر هین طرف پولاندی
قادین بیرندن دوروب اونون دایجا گیبیدی حاددا دیمی:
- طرلان خنوم، تشیرف گنشرین بورا
قادین طرلانی نویلر پر اطاقا ابادی. اوردا بیپرک پر آینا دیوارا
پایتششندی. طرلاندان خواهش ایندی پر آیدی نباپاقینا اوتوروسن
طرلان اطاعه ایندی، قادین اونون ساجارانین ایکی اپلیه دو تدی و
سیگارلاتقا باشلات، آئنادا طرلانی باخیب دیدی:
83
بیر نیچه نیلندی که آقا ایله تانیش اویمومش، بو مدتنه هر وقت که
تهرآنمان قوناقی گنلندی مینی بویا چاگیرار، من ایسه تیز گنله رم منم
نوزومون یزک ایوه وار، هر آدامین ایونه گیمه رم، بو شهرده انقاق
دورد-ییش ایوه وار که اویلزن دوقعیتی قانیتا ییلم، او ایوه زین بردیه
ایله بویادی، بو ایولاردن باشا ایاقلاهیین آلتیا قیزل تؤکسه یخد هیج
بیرله گیده دی نمره، اخی خانم چان، دیادا بانزی بول دنرکه من
اونا گورد یوترومی یونگول سالام، نجاشهدا وار، شخصیت ده وار، مقام...
طرلاس ساکینیه اوتوروب آروادین جفنگیاتینه قوالق ویردردی.
آرواد یلاه یودیک بی داراپ آلیب طرلاسین خرمن کیمه ساصلازینی
داریبزی. سپونه دیوال ایندی: یلی خانم چان، تولارا دعوت ایدرلر
آمما من توز شاگردلیمدن بیرینی بیولارام، بیر چوخلاری اصرار ایبلار
که من توزوم گیدیم، اماا سنین جاپنیشین بیر دفعه ده اولسون بیله یه
گیشه میشیم گیشه دیمده، چوخدا اصرار اینسنه لدیزم گنلینه...
طرلاس برید یوردن آروات اونوین ساصلازینی یودیک یه ده ری بیر
بردن کنسپب قوبندی. اوله بیله بلیشی عوضی یودور، ایله که
ساصلازین کنسیلیمه سینه یچین ایندی، بیر دی آدام کیسه یبردن
قانلیخی چیپردی: ایواه کول باشیما! بو نه اینیذی یودورون، مننیم
ساصلازینی نه اینگن کنسدن؟ وای، وای، آلله منی نولدورسون!
آروات نوزونی اینبیرب یاولار ماقا باشلاشیدی: خانم جان نگران اولما
هیچ بیر پیس ایش باش ویوهم یب، سن نه اینگن ناراحات اولدرون؟
طرلاس هر ایکی الیه پاشینی تیتوی اطافدانا بایرا قاجدی اوردا بیره
اوتوروب آگلاماکا باشلاشی. بیونه گوردین قادین نگران جاپن ده چشهرین
پاینیا قاجیب ماجراتی اونا دانیشیدی. شهردار قانلیا بیرلیکه گلیب
اونا تسسی ویتراما باشلاشیدی دیدی: طرلاس عزیزیم، ساصلازیما بیرزاد

۸۴
اویلوب، اوزون ساج کندلیری‌نکیدی، شهرده هیچ پیر وقاری قادین
اویلوب، اوزون ساج ساختمان، سن بیر بو خانمای باخ، بو نوزی خانم‌لاری بنزه ر
او یاخشی بیلیبر که....

شهرده گودری طرلان ساکت اولمور، آرودا اشاره انتدی که پیر
یانا گیتسن، ایله که قادین گیدی اوزاقلاشندی شهرده باشنی گیزن
قوقلاین طرف گنترپره آرامجا دیدی: بیلیرسن نه وار؟ اگر من سنی
اویلوب ساجلا یقینجا آپاردیم، هامی سنین پیر کندلی اولمافقینی
بلتندی

یو سوزلر طرلانی ساکتنتن‌دری، آرودین قیسیا تیلری اونون
خوشونا گولملشندی، لاگن عومور بوی عادت انتهگی ساجلاشندین
حسرتی هنله ده اوئی یاناما اینچیدردی. شهرده اونین نازیلیا
بینیدن بنزک اطقینا گنترپیدی. بنزکی قادین منظور دیتامنی‌خندی او
در حال ایشه باشلادی، طرلانی طبیعی گوزلیگینه باخمتراغ، اوزون
پیر مددت بنزک - دوزنگ وقت آپاردی. سیماسی ایله ازلن گوزل
پیر سینما ایدی. لاگن باشنی مودینا سالماق آسان دنیردی. بیله بیر
ایشلری عوموندنه گوزره بن طرلان برد داریخیدی.

ایله که ایش قوتاردی، بنزکی بیر کیچک آینانی اونون بونونون
دلیندا ساخلادی. طرلان نوز بوینینی گوزماقان لذت آپاردی گوردل
چوخ یاراشیقلی اولوب. فیکیرشدی که: عجب ماهر قادیندی!
دبته لی، آراودین دیلینه گوزره دیلچشگیده وارمیش!
طرلان بسندی که بو زامان اگنینه اولان پالتاکریده شهرده بو
قادینین الیله آلیدی.

بنزکی قادین همیشه طرلانا نورگندی که نیجه اوتورب دورسون
که پالتاکری قیریشمسینلار. طرلان اونون گونستریدیکی یولیلا بیرنچه

85
دفه اوتوروب دوردی. نویت گلیب خورک یمافا چاندی. بو اش داهن چنتینی، بیر قه در تمرندهن سونرا اونی دا نورگنشدی.

بی‌تَرک‌کی ایشینی قوتارب گیتماق عزمینه اوکلی. شهردار عنايته

دبی: بو خانیمی ایورینه قه در آیان، تیز قایت گنل

عنايت آراونا یمافا چمن به گیتمق. ایلله که ایو خلوت اوکلی شهردا ر

طرلانین قولوندان دوته هال آ گنتریندی، طران افرین که ایندی ایستیر

اونی یورینس، لاه شهردار. احت рам علامتی اوازیه، باشینی ایگ

اونون گلیب‌زاچی ایچته گولوب دیدی: طران یمیرس نیجه گؤزل

اولوسیان! داه ایندی هیچکس سنی یمیر کندی فیز بیلمرن آمآ گرک

دایشماقین بول-رئویه سین نورگه شه سن! بیرده که یول گینته نی

جیف که وقتیمیز یوخدی

طرلان نورونه خاص یبر عشوه ایله دیدی: نه اوکل آژا تورگنسن؟

شهردار اونی قواتقاپب قولرینین آراسیندا سیخگی دیدی:

- قورخورام بنگرن پوزولا، یوخسا سنی نورپرم!

طرلانی بوراخب اونون قاباققا چینلرینی اونادا اوکلادا بوللاندی

و طرانا دیدی: بای، به جه یول گینتماق سنھ پارانش

داینوب دیدی: باخشی ایندی گنل تمرین اینت گؤروم

طرلانی گولومک یوتوری، استوه تا اونون قاباققا آلسین، ایننی

آغرینا آیراندا شهردار سنسه کی: آهای، تیلیرسین؟ البوی آگزو و

آیارما، بنگرن پوزولا

طرلان تیز لیتنی اشاغا سالدی، شهردار دیدی: گنل گؤروم

طرلان چالشیدی شهردار کیمی یبرسین ایگامدی، هر ایکیسا

فاقاقا چالپب گولدومار، شهردار لایدان گولوماقین ساخلاپب دیدی:

- ایونی طران، گنلیق قاشرینی دوزلاچاق. گؤژونی چینقاش تدیق!

86
سن بول گیتماق اورگه شن دنیردین گوزلرین دوره صی باشلا پوزولدو ایندی گنل اونی دولت گوزراخ !
طلزان قاجب آیاما باخدي گوللماقان اسلامیمش گوزلربن اطرافي
بنزکن پوزولوشندي  اولار هرایکبیسی گاتشیب یییر جور دولتندیار
شهردار دیدی  : طلزان سر دور نوز پریشیله گییت گوزوم نیچه دی؟
طلزان دوروب یولا دوشدنی  شهردار اونیون پریشینه باخیت دیدی  
- یارادانآ قریان !  هیچ بیر گم-کسی یوخوموش !
شهردار طلزانین قولوندان توتوب باججا یا آپاردي ، داینیب دیدی  :
- ایندی گنل سنه پیر نیچه کلمه تعارف اعتماق نورهه دیم. هر وقت
بیر آداملا ینیجه تانیش اولورسان  اولورجه قویارسان او آدام ینی سنه
طرف اوزادار  سویا سی این بیوی اونا طرف اوزادارسان ، بیربریزین اینی
سیخن زامان ، تعارفا باشلایرسی ، تعارفین مختلف سؤزلری وار مثلا : 
سیریله تانیش اولماقان جوغ خوشحالام ، حالت نیچه دی ، تنشنک گور
ایدیرم ، باخشیسیزی می؟ باخ بیله سؤزلردن !
طلزان پوسؤزلری تکرار ایدبیب نورگننی . شهردار اونا دیدی: باجرسان
آز دانیش ، آرامجا گوس یکی ارزان توزی یاشختی بیلیردی بوزامان گریبه
بیر آدام یوخدی . یوکسآ اونون دیلی تونولای بیلیردی
عنایت قادیب اولارین سؤزلرنه قولاق آسیدی . شهردار هیچ وقت
عناکیتی یوشیله قولاق钳یق اولان بیر به آپارماشیدی ، عنایت ایسه تو زی
هیچ واقت بیله بیر زادی آپیلامامشیدی ، لاک بو گون او آزو ایدیردی
شهردار اونی یوشیله آپارسین . ییینه که اودرا رقص اولاقاج ، بو رقصه
طلزان ایسه شرکت ایده جاق ، عنایت فیکیلشریدی که بو گوز ل لیکده
- یوخونی اولان بیر قبیزين رقصی نیچه ده ماراخلی اولاقاج !
التفات بیر نیچه دوئنجه نی دنوب، نورونو هتل بیمه نین قباقيندیا گوزدي. او، قباقياندان نوزيچین گيزلمه یبر یوضر آلیمهشدي. او را هنلین اوز به اوزیر بیر چراغ تیردين آلتین. او را بیر چترل آ غنج واردي. پرل که، اولرين ايكبيديان اوتاسيندان باخاندي هوتلين بیر قايسی و بیر قه درده ايجه رسی گورونوردي. التفات آجاحا تیردين اوتاسيندان اوتوروب ابلايرينی سو گليب گيچن ارخه سلالادي. بو زامان اونی گوزن هيربر كس، پرل کم ايدريدي که بو غريبه کيشي پورفلوپ آلماقا اوتوروب.

هاوا قاراليديجا التفاتين اوتورودفي بر، داها گورونمز او ردن تيردين باشيديا يياتن چراغ بو تيردين دولگه سيني التفاتين اوستونه ساليميدي. هنل بيره شن بو خيانان بیر او قه در شلغ دينردي.

التفات اوتورودفي بردن هنلین بيرب وک سالونينی گوزه بليردي. ارتين قايسی باغليدي. آتاجق قايري و شوهه لري گوزمنگ اولوردي شوهه لرين پرده لري آسيليديلار. هنل بو شهرين ان گورمه لي هنلی سالبديلرو، اوتون ووگوك سالي، خورک بيمه سالي، مطيخ خاتسي و بيزاري مرتيه لرينده چوخلي اطلاعي وارمي. بندين دورد طرفي آزاد ايدی، گون چيهان طرفی دارسال و خلوت بیرکوهه ايدي. شمال طرفی خلوت بیر حجيه، جنوب طرفی ايسه گولولی - سيزه لي باغجا. قابونا مخصس گيملمي بير کيشي و اوتونيخا بیر پاسبان وارمي قاپيچي کيسي هميشه بوردا اوتلردي لاكن جومه گيچه لري پاسباندا اوتا قوشولاردي. نيمه که علي اوسط التفاتا ديميشدي بو گيچه پوتو ن

88
رئیس روزنامه و افسرل آواردلادیلا بوروا غلبه جنگ‌دیلر.

قنانلار ساعت دوقت‌ودان غلبه گه باشلادیلار. اتفاقات گنلیب
بوردا آواردلاند بیر ساعت سونرا ایدی که بیر قولونکس ماشینی گنلیب
هتلین قاباقلیا ساخلادی. ایکی افسر و بیر قادین دوشدولر. قادین
قولونکی افسرلین بیرنین قولونک سالین اوجوه دئیب-گهول گول سالینا
طرف پولاندلیلار. قابوچی اوولرین براینده باشیتی اگدی پاسیان ایسه
ال قولیزدای. اتفاقات اوولرین آرچیجا دقتله باخیردی. گوردی او لای
ایکی پلر دن قالخیب سالونی گیردلیلار. اوولرین توتمون هیکلری شوهشه
آرخاسیندان گورنوردی. پر نچه دقيقه کیچدی. اتفاقات هر ماشینی
که هوتله پاچینلاشیردی دقتله ایزلبردی. پر نتا جیب ماشینی او
قاباقلیی قولونکسون دالیندا ساخلادی. پر گیشی ایله پر قادین ماشین
ایجنن چیخدلار، هر ابگیسی وقارلی بول گیدریلر، گوئرورلر.
اولر قابوچی یانافاندا یاسیان ایقلاریین محکم پر بیرنیه چالیب پر لبی
قولاقننا آپارچدن قابوچی ایسه بیلینی ایگب قالنی او ایکی نفر اووردان
ردرد اولردن سونرا پلیسی دوئزندی. ایله بو وقت پر نچه ماشین دال- ر
پر لبیه دئیب گولورلر. بیله لیکه هوتله دخل اوپوردام. خیابانی
آز قاله باجلامشیدیلار. اتفاقات قابوچی پر نیمه اوئرماق ییستینده پررده
گوردی یاراشفقی پر ماشین ساخلادی. بیمرکیشی ماشیندان دو شو ب
قابوچی باجلامشیدن سونرا. گیدبی او بی국سی ییستان یچگدنی. پر دن
خوش گنلیبی و چوخ گشدی پر خنام ییشیکه چیخدنی. کیشبی قابوچین
باجلامشیدن سونرا قادینن قولونکن دوئوب سروعته خیابادن کیچدلر.
التفاوت بو خانمی چوخ یکنگنمشدی. سنانکه اوئی بر برهه گوروموشدی
لاکن ابوی بو زامان قادینین سیماسیئی دورگون گوره ییلیدره. یرننی
بوللاطلب قابیا باختنلااشدی بو زامان کبیشی ایله قادین بری باشفا کس له
دنیشناقا دایانا، کبیشی بری باهشهن زامانه نافتین گوزی او
گوزل قادینا دوشدی. بو، طلران نوزدی! سنانکه دایاندیئیبری ایونن
آیاقی آنتینان چنکدلر، گوزلری قارالدی، باشی ییلیدره. ایله که
نزوونه گلله بیله، هوتیه هجوغ آپارادی، یاسین درحال ایوننی بره
برک توتوب ساخئیدی و غضبیمئش حالدا دیدی: منه بری باه گوروم!

هارا سوخلورسان؟
قاپچی ایسه قاباقا گئیلیب دقاتله نافتنی باخدی. الانتانز الیه اولار
اشاره ایدیدی دیدی: یابستیم گوروم منین آرادیم پورا نه گئیب؟
قاپچی حیرته سوروشیدی: سنین آرادین؟! بونه سوردی؟
الانتان ایسته دی گوجه داخلا اولسنون لاکن ایکی مامور توتوب
ساخئیدی. الانتان دارتشاب اولارین الیندن چیخماق یستنک، پلیس
ایونن باشنا چیغیرب دیدی: سن نیلرسن؟ دلی اولوسانی؟
النتان گوردی زورلا بری ایش گوره یلهیتی دایاندی طلرانین آریدیا
حساسیته باخدی. گوردی که قولیی کیشینین قولونا سالین داخص
اولدولار. پلیس نسیبنته بنشابب دیدی: قاراداش اوغلی، بری داهه بیله
بری سؤلدرن داخشماسان، نزو وی ایش آپاراسن ها!
قاپچی سؤزون دالینی توتوب دیدی: دیه سن بو گیجه چوخ یابچیب
بوزرا گئیلیسی
النتان چوخلی غضبلی دیدی: سیز هره دیررسی دیشین، او منین
آرادیمی آدی ایسه طلران دی. من بوردا قالارام او چوله چیخاندن
نسیبنا بیله رم نیلترم!

90
التفاوت بو سوزلری دیب قاینیتی گیندوی اولانکی یرینده اوتوروب
هوتیلی ایزهی ماقا باشلادی.

هوتیلین سالنی ایچینده وضعیت باشقا جوزایدی. بو زامان هامونون
ژورزی طولانی زیلینیشه. بوردا اولان هریبر میز با سندل لری بارا
چیخارت جماعتی گینش میدان آرمینیش. چالیچیلا دنهب بورا
گنله میش德尔. لاگن موزیک صحنه سینده اولانین وسایلری آ ماده
حالدا قالمیشیلدار. طولان دیمنگ اولار که سالن دا کیلارین هاموسیله
ال ویرب تانیش اولانشویی. بو زامان او هیجان کیچیردی. تاغروفیار
اونا برك چنتین گنبنیردی. جوخ وقت آنچاق گرولشته کیچینیردی تیز
تیز باشینی تره دیردی. دانیشناقا مشبور اولان زامان رنگی قیزاردی
و گوزلیگی آرمیندی. بورداکی خاناملرین هاموسی خوش گیمی و بیر
چوخلاري ژوزل ایدیرل لاگن هیچ بریسی طولانین موشولوقی دا اولار
بیلمردی. شهردار بیر لیته طولالی یک قویورودی طولان ایسه چوخ
چالیشیردی نوزونی باشقا خانملار کیمی آپارسین.

گارسون نار سومی پالتراردی اولانردن سینی ایچی دولی ایشگی لیوان
لاری جاماعاتی آرامسیندا دولنیردا. بولیولارین بفعضسی ودکالایم
و دیگریمی آنچاق شرینین دومیدرل. طولان ایستردری یالیز شرت
ایچینین لاکن شهردار ودکالایم لیولینه اونا ایچیردیردی وری پرته
اونون آگزینا قویورودی. شهردار ها بیله طولانی شهرین یوکسک وظیفه
صاحبی اولان ادامزاوالی تانیش ایدیردی. هامونان نار شریدار طر لائی
هوتیلین مدریبی ایله تانیش ایدیدی.

بو وقت باشم گارسون قایرانین باغلانامسانی و غذا نین آدامه اولارما-
سینی اعلام ایدیدی. طولان مست ایدیدی. سالونون عمومی فضاسی او شی
هیچگونه سالنی در لحظه پیشگیری به جمع‌آوری بیش از پنج مهر خبر ندارد.

اولویت‌های اولین، مدارک و محققین جذب قرار گیرنده برای مشارکت در این جلسه هستند.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

این ایجاد محیطی بود که دارای این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.

همه هر چه سالنی همگی مشترک، این‌طور و به‌طور مشترک با تیرآوری حاضر در داده به نظر می‌رسد.
تاخميشدی، ایله که صحنه به چیخدی اولاری سیستم‌دیدی و رقص
باشلالی. ایپنک شالین آندندا رقص ایدرکن، اندامی گژونوندویری بیر
نیچه یول نوز دوره سینه فرولاندن سونرا شال یاواش باواش اونون هر
بر طرفیندن بویونا طرف یشیشی. ایله که فرولاماسین سرعتی
آرتیدی پریده گوردود که شال بیر نازک ایپ کیمی بویوننان کمپینه
آخیب گنلی. اونی بیر نیچه یول کمپیندی فرولامبپ بیر طرفه توللادی
ایپنک شال گیدب ارکستر صحنه سبینن بیر گیوه سینه آسلامدی.
بو زامان گهمونن گوزی رقصه نین لوت و یاراشقی اندامینا دوشدی.
نازک کمری، خوش بویونمونه فیچلاری، اوننخ دوشلری سانکه ایله
رقصیچین یارامیشدی، سر خوشیدی، یاراشفنی سیماسیندا هنرین
علامره گژونوندویری، ایله گژل رقص ایدریکی که هامونی حیرا ن
فیوموشری. طرلان اونون ساچیلرینا باخریدی، توزونتوکی کیمی ایدی
فیسا و یاراشفنی. ایلان نک بویوندا سن دندرن اونون بیدننده
سوموک یوختدی. هامونی نوزی تک هیجانی گتیرشیمتشی فیچلارینی
بیر قه در آراول قووب باشینی دالنوا طرف سالیردی، کمری یوکولو ب
گینه ده قوونانتی، چنگلری دیئم سیستم‌بیردی.
رقص قوتاربیب موزیک ساکت اولاندا، آلیشیل سئنسری سالونی بیر
نیچه دفیقه لرزه سالدی، رقاصه یاراشفنی بیر هیکل کیمی آمالیقا
دایاندی، یاراشفنی تشک اینجاشی ایشان اشاغا توتوپ گینه ده قوئنیردی.
یوروقن بیر حالا صحنه نی ترك ایدب پرده آرخاسینا قاینته
گیجه توتوپ کیچمادا ایدی، سالون دا کیلاز بونی حسن ا یده
بلبریلر. سانکه داها گون چیخیب گونمز اولمیاجی
طرلن هر بیر شنیع اونوموش کیمی. بو لحظه لردن لذت آپاربیدی
بو لذنلی لحظه لرن بیرینده شهدرار اونا دیدی: بویردا که یالپیسن قال

۹۳
من بو ساعت قایدارم!

شهردار بوین دنبی سالونون قاپویسینا طرف پولاندی. طرانا بو تک
قالما غربه گنریئری. شهردار نیز قاپتی. طرانانی اونیون گؤزلئینده بیر
فورخی علامتی گؤری. شهردار قبری سالونون بیر گوشه سینه آپریاب
آرامجا دیدی: هیچ قورخوب نینه مینسن ها! بو ساعت قایی گؤژنچی-
سی منه خیر وبردی که بیر زیربی آدام گیلن هولئین قاپویسون دا
داپانئب دئیر مینی طرانن آدلی آروادیم بوردا دی!

شهردار بیر لحظه قاپیب علاوه ایندی: سن نگران اولو! ایندی من

بیر فیکیب چنگئنری!

طلنان شهردارین سؤزلئینین قاپاییی، ایشینه بیلمره دی. گؤژلری
قارالیب دیژلری نیره دی. سالن آداملاریا پرلیکه باشینا توولاندی
شهردار نه سیک خالا. اونون قولوندان توتوب ساولاندن چیخاریب بیر
کیچیک اطاقا آپاردی بوردا بیر بالاج میز و ایکی سندل واریدی. داهن
باشقیا بیر شنی یوخدی. شهردار طرانانی صندل اوسته اوتوردوب نوزی
سرعته چیخب قاپونی داگدن باغلیب گیئنیدی.

بو زامان او وقت گیلن باننیشکیدی که طرانن نوز طالعی باره ده فکر
ایتینه. بیر نیچه دقيقه بوندان قاپاق او گیچیش آداملاریا نوز نوئون
رابله سنی کسیملیش و نوزونی آزاد حسس ایدریدی. لاک ایندی
گؤژلریه گؤوریه که اولون گیچیش چیخه طرزجین کوکری گیچیش
عصرلن درین قاپاترینا کیمی چؤکب قاپیب. سانکه قوجمان پایید
افاجی دی که هیچ بیر نئه ری گولنگ اونی بیردنن یازا بیلمری. لاکن
بو بنی حیات طرژی، هو اؤوه رنینه قاپیش اولری بیر گؤپلی گؤژریدی
که بیر پوله جنگه بند ایدی. بو حیاتین عینی نمونه لری طراننه گؤژی
قارشیستنادا ایدی. سروان شریف کندئیرین قاپاچیندا بیر قدرتی حاکم

94
کیمی گوزن‌سماقی‌ها با خمیاران، اعون‌نلا بالینی بیر گیجه یا تماقان اوترا
اونا یاپوار- یاخار ایدری وی سریوی آگاسین، شهدرار، او قه در
دم- دسگاه ساحی اولدویق حادا- فورخای بیر اوگری کیمی اتفاتین
آدنی ایشیه ن زمان، ژوژیت ابتریمیشدی!
شهدرار قایدیب طلان اشراه ایبدی که اعونو دالیما گیتیسین، قیز
دوروب اعونو دالیما بیر داریفیسال و قرانیقی یول لا یبوخارا گیندیلر
ایکینجی مرتبه ده بیر اطاقین قایپننادا بیر کیشی قرانیقیا دابنیب
اولاری گوزلیردی. کیشی قایپنی آچیب بیر یانا چنکیلدی، شهردار تیز
طرلانی ژوژیلی اطاقا چنکی و قایپنی باگلا بیر طران دیدی:
- من گیدیرم سن منیم دالیما قایپنی محکم باگلا پات، هر وقت
یبوخودان اوناندن، یاخ، بو دگمه نی بایس قولولیچی گنلیب سن هرنه
ایسته سن گنتیرر، من ایسه بیر نفری گوئندی ره رم سنی پرودان باشا
بیر بره آیار، سن ایسه اویوه فالارسابن تا گوز گنلیب سنی
آیارام، هنله لیک، من گیدیم سن ژوزوندون مواطب اول
بیر داه قرلنی ژوبوب گیندی. طران در حال دوروب قایپنی برمک
برک باگلا پاتدی.

القابه خیابانی او طرفینده اوتوروب هوتلی ژورلوردی. ارله که
قایپنی قایپنی باگلاپ باسیانلا بیر لیکه گیندیلر الاقابه ژوژیلی راحت
حسس ایندی، سالوندن گلنین چال- چافیر لاری ایشیدری. 1 و نون
نظرنه اوا ژوپلشنان ژامویسی ابرهین آداملا ایدیلار، اگر اونا امکان
ویرسیلی، اولارین هامویسی بیر بری ژوپلوردی.
گیجه قورنارماقلا ایدی، خیابانی گور ایشیدرا آراگنران سحر
طراوی ژورنوردی. شبنن سحر یبوخوی الاقابه یاخالبردی لاگن او بو

۹۵
یوهو ایلا دالاسی، آنی نوزوندن فوولبرند، آیاغی ایندان کیچین او آخرب سودان اوزونه چایبردی، اوزالدز و خوروز بالانسی نگلبردی. 

الفنن باشینه بهانو چرخ سایهی باخیی، اوالدزیتیزین و بطر بیر 

ده آراھیشیدی. بیولویلی بهنونی چیخماسیا جوک قابریا 

الفنن بیرده گوردی که سالونی قاپیسی آچیدی و جماعت قاپیونا 

طرف گنلگانگ به اسلالیازی. قاپیچی نامهلیکم بیر رپوند نزوونی ویبردی و 

قاپیونی تای باتای آجیدی. سالونیان چیخان بیش باشا خیابان نیپولتینری. 

گنلگاری کینی. ایکی بیر اوج بیر مایسلارا مینیپ یولارپردیاز. 

الفنن برپینن دورب آماه دابابیدی. مایسلاری دال باطلی گیدی دا ها 

بیرده ها اولسون قالالمدی. الوفنن طرلابی نزویلی گتیرمیش آدامی تانا 

بلمی میشیدی. هیچ اونون مایسلینی دا تشاالیا بلمه میشیدی. جونکه 

او زامان اونون بوتون نظر ویتران ویکناریشیدی.

جماعت چیخیب گیزدنن سونا قاپیچی قاپیونی باغلیب گیشیدی.

الفنن ایله گنلبردی که بوتون وارلیقی یوکا چیخیبدی. ایستیبردی 

بویونن گنتسن لاکن بلیمردی هارا گیتنه لی؟

اختیاریسی حادا بیر سرمه یولارنادی. سانکه بوخودا پیل گیدبردی 

چرهگاری سیرتیق ایشیقلاری اونی آرتیخ غشتینبردی. ایستبردی 

اوئرانان قاجیب اوراق لاشسان. نوزی بلمه دن. بیر نیچه دوئنه نی 

دوئونب. باراری کیچیب. خیام خیابانیا گنلیب چیخمیشیدی. الوفنن 

گنلیگی بویونن اونی بیر باش آباریب کردنن خچاردا پیتری.

الفننی نوز چنگ سینده سیخیب سخالیان دهنشی هیجان اونی 

هلسه ده بیول گیتیماقا وادر ایدبردی. لاپانه دابابینتی ناسمن. ایل بیل 

بیردن بیره دنیا نازالاشدی. باخیب گوردی شهردن چوخ اوراقلاشیبی.

بویا باغلاری نوون چنوب طرفنده کی تیه لرین آیاغی. الوفنن داها بول
گیده بیلمردی. چتینیلیکه نوزونی، تبه لرین بیرینین باشینا بتردی.
اوردا اوتوپ شهره زیتلندی. شهرین عمومی نقصه، سینی، خیابان -
لارین سیرالانیمضین چراغرالی گؤرسه دیردی. حیاتینی کچیک ساکت
و جراغسیز بیر کنده کچیپریش، انتقاله نظرینه. زنگان عظمتی و
گئنیش بیر مکان ساییرلده. چراغرالی کوچه و خیالانلری نماین حالدا
گؤرسه دیردیر. جالینیز اوستن، داه، باراختارین اقیپین طاقین
آندی قایلیب گؤرسمرسدیری. بوئنیلکده چراغرالان قوبیله گئنن بک
اچیقیلر. کچیک بیر دئیزین دالغلارینی تمیل ایدیردیری. بیله بیر
دئیز که انتقال حیچ وقت اوئلی گؤرمز میشیدی.

گونه شین چیخمسینانن هنله ده خبر یووکیدی، اوولوزلار هنله ده
سمانی نوز حاکمیترینده، ساخالیپتیلر دی.

یبردن بیره انتقالین گؤژی شرقده گی افق سمجینه زیتلندی ده سن
گونش اورداان چیخملی اواجی. بله، دان بیر سؤکوزوردادی، بونگول
بیر گئنک انتقالین یوخوسه تمیلی، چراغرالی سیمارلاردی، او یالنیز
گئنکین دوئن بیرینه باخیردی. دان بیر آگاردیجا شهر چراغرالین
جلوه سی آزیلردری. قارلینی مغلوب اولموش قوشون کیمی سحیرین بک
حمله سینین قارشیسینانن دالی اوتوپردری. انتقالین امیدسیر لر و
یوخوسولار دولی بیر گچه سینین سؤتون دا، بیله بیر عظمتی دؤیوش
میدینیا باخیماسبی بیر غنیمت سایلا پیپتر دی.

شهر هنله ده یوخودا ایدی. طبیعت نارا، دوغولش بیر گوره کیمی
انتقالین اوژونه گولردری. اوجفار داگلارین ذیشه لرینده گئونن افق،
نورا بیلنیمیسیدی. سانکه اوردا پارلای بیر بولاغ قاباناماقدلی.

نیاپین او لحظه گئمبی چاندی که انتقال گئنکین ایلکین شعاعسین
گؤر بیللمی اوجا داگلارین باشینان بولالان گئنکن اوتانیچای بیر گئین
کیمی، بویلاندی، آرامجا سینا قالفخی، گینه ده قونزاوی و نهایت بیر
گوزه لین سیماسی کیمی، هر گوزه نین گوزلرینی قاماشاریدی.

15

تیق تیق سینسی طرلانی یوهودان اویاندی. بو سنس قایو دان ایدی
طرلان گوزلرینی گوجه آجا بیلدی، استبردی هئله ده یاتسنی. قابی
گینه ده مسندندی، طرلان جنتینیکله ییرندن دورب قایوی آچدی
بر اوجا بویلی چوورن قادین اوردا دایامشیدی. در دم آچتره گیردی
- من گلیمیشم سنی طرلان خانوم بوردن آیارام
- طرلان جهترلی سوروشدی: سیز کیمیسی؟
- منم آدمی امانا بدی، شهردار آقا منی گؤنده ریب
طرلان ایله گیجکلیمیشیدی که بیلمبردی هاردا دایانیب شهردار آقا
کیمی؟ بیر نیچه لحظه مخانان مات مات بایخدی. بیردن هر بیر شئی
بادینا دوشدی. مخان اوتانا دیدی: نگران اولما، من سنی نوز ایوبیزه
آیاراچاقم!

گوزنی طرلان گینهدی مات مات بایخ، سوزونه علوه ه ابتندی:
- بو گون صحیب تنبندن شهردار آقا منه زنگ ابیب دیدی گیب او
فیزی که آیدی طرلان دی هوشدن گوتور آیار ایوبریز من گلیب آیاروم
طرلان نوزونی گیتماقا آماده ابتندی. مخان دیدی: نه ایچون پاتارلی
باتیسان، چوخ ایشمیشین؟
طرلان پاتارلیبا باخیب گوزنی قیریشبلار، مخان نوز پاتارینین
آتیندن ایر چارشاب چیخاریب طرلانا وندیری که باشین سالسین. بو
چارشاب بیر قه در گوده ابیدی مخان دیدی: عشیب یوه، مود بیله دی

98
چوخی احیاطه اطلاعیه بیشتری نیاز دارید. مراکز تقاضا

obotان پیش از گزارش کردن توانایی‌ها و گزینه‌های هیچ

گونه سختی نباید یادکرد.

طولان از بهایی‌ها می‌خواهند آگاهی را بگیرند. داریشمال

که همانند چونغدا خلوت، آماده نورا باشیمی کنسسیدریل برک

بیلرزد. باشند بی‌گونه به دادن‌دوزی. بو گله خیابانه آبیه بوده.

شهری لاب شلوغ و مرکزی هزاراندی. می‌خواند بی‌لدری کیمی طولانی

خیابانی از بی‌لی شایان آپاریس هاکسی یولونا یا می‌توانیم قادیمین.

برنیجه

تاسکی گنگل کیچدی. بی‌سپاسیما دانمی. می‌خواند پیوژی

میندری نورا ایسه ثوری می‌خواند. ناکویی شیاق قا. قاباقی بی‌آم

کیمی هیچ اولارا با خدایی یولا دوشید. بی‌گونه در گیدن سونا پیوک

چاراه می‌خواندی یافتنی، می‌خواند گیرینگین سوروشیده: خانه‌ها یا تا

گیده جاقدی؟

ماخان دیده: ساقط خانا قاباقینا

شوقور نیز دوشو اولارا با خدایی آل. اپاگین اپاریمیشی. بولجی

ماشینی باشگا بی‌مارشیتی تیخوندی. آز قلادی ماشینی ارشه سالین

گوه‌نه تمرن‌ی‌خیابانی. آشاغا دوشیدی گورسون ماشینی نه ابودی

او بررسی ماشینین شوقریده دوشوب بی‌بی‌برنیته آل به یاخ ابودلار.

ماخان ماشینین قاپوسی آچیب طولانی‌ها بی‌کردنی تیخونب تیخونب اشاغ

چنکه دیده: یوپانا قنل. بودن بازه تاسکی چیخمز. پیاده گیش و

داها باختریه.

اولار بی‌داریشمال گونه به گستری. بی‌یا پارچا ایشه منکرل

دولیش. قروپن قویم کوخوری. سرعت‌ه اورداه ورد اولارا. بی‌گ

قه در گیدن سونا پالاندولارا گیرینگ. اورداه نتیب کیچدیل و

99
میوه چیله دخال اولدولار. طرالان گورنده بوردی ببر او قه در آدام وارد که اولاین آیزنده دن توبر کچماق چنتین بیر ایشکی. مخان بیر الیه اویا یاپیشیب ای بیرسی الیه چارشانتی سولاپسندی. طرال بیر کور آدام کیمی اوون آپاریدیق یولیا آدیمیلری. بازار یاپیه یتشینب اولار گیهنه ده بیر نیچه دولام - دولاشیق کوهچه دن تو توبر بیر خیابان چاندیلا. بورا فردوسي خیابانی. انفی صخر باور چاقی یو یولیه باگلازا طرف گیتشیمدی.

ماخان قیری خیابانان کچیردیب او طرفه بیر نیچه یله لد ن چیخاردیب خارابی- خسته بیر کوچه به سالدی. گینه ده بورولو بیر قاپون سرائیندا یاپانیلار. مخانیتئو یو قاپویسی هینی په هاومون اوزونه آیهی اولان ایوی کوده و گریابیقیلارا یکیل بیر کوچه ده واقع اولموشی. بوراکن بیر آز ارالی بیر سقه خان اوریدی. بورا بیر سرآ اامالرین حاجت آناما یبردی. بورانی اورانی قاپاینداکی دمیر آنالرین اوستی حاجیشین باغلانمیش قوفول و پارجا تیکه لرل دولیدی. طرالان اورانی گورنده گدیلرندی گی بیر آقایی بادتا دوشیدی.

ماخانیتئو ایوی ایلك ازلدن، عمومی اپولین شکریندا تیکمیشیمدی قاپمان گزینده بالاجها اطاقا اوخان اوریدی که ایوین هر بیربرنی گوز آندا آان بیلری. حیطین اوج طرفیندا بیر نیچه اطاقن اوریدی که هره سی توزیجین مستقل بیر واحد سابلبردی. یالنیز مخان اواندروقی اطاقنندی بیر بیرلرینه قاپویسی اوریدی.

ماخان طرانه کش اطاقینا گرنندری. بورما یویوک دمیر بیر چارابی واریدی که عستنده یاراشیقی یاتاق نورگنی سالینیشیمدی. تافتیادا بیر رادیو اوخونری. بورادیو نون یانیدا بیر گومبول کینی ایاغ اوسته
دايانيپ قولاق آسبردي. اطافا ميزدن سندلن خير يوخيدي. ديارلار
لوت آروادارين شكيل لربه نورتونوشدي.
مانان اطاقا كييم كييمه دوداق آتي بير سوز دايبدن.
ظرلان اونون سوزوندن بيري ياشا دوشمه دي. نوزون كيسي دن برق
فوروبوردي. اوز- گوزوري چارشابل نورتوموشدي.
مانان او بيريسي اطاقين فاپسيني اچيب طرانلا اورا سالدي. اورا
هيچ كس يوخيدي. بير ميز و آتي سندل اورتادا قوبوشدوزار. جوچ
يارايشقيقب يير قايل ير ساليمشديلا. مانان بوردا طرانلا امر ايندي كه
چارشابل گودلوب راحات اولسون. طرانلا چارشايب بير يينا قوبوب بير
سندل اوسته اوتوردي. مانان گيديب بير بشقايدا اوزوم گنتيدري.
ايستيردي گيديب باشا با نقاح دا گنتيرسين لاكن طران لنانغ و
اورومي نماقا باشلاي.
طرانلا ابله گنكيردي كه بوبون بو ايشلر اونا گوزه دي كه انتفات اويني
تاپا بيلمه سين بونا گوزه ده. او، ماناني جوچ خيرخوا بير آدام بيليردي
ظرلان فيكر اينبردي كه: گوزه سن سوراسن نا اولاجاق؟ هاچانان كييم
ماناني همانه سين آندا قالاجاق؟ انتفات اويني تاپا بيله جنك يا يوخ?
هرگاه تاپا بيلسه اونونلا نيمه رفتار ايده جاچ؟ اگر انتفات اويني بيو ايده
تاپا، طرانلا بجاي اون آنادسن و اونا دنسن كه بيله بير تيمر
اخلاقلي ادانين ايونده سالم قايلب! لاكن اوني هوتينده گوزمه سنين
و ساجلازيني قيسي لاماني باره ده نه دينه بيله؟
ايشيکده هيای - کوير قودي طرانلا دوروب بئنجه نين بانينا گلددي
برده ني بير باتا چنكيب حيه يه باخدي. مانانيت اري (گومبول كيشي)
بيرمست كيشلي دلارشهدي. ايستيردي اوني اودون چيغتگسين. بير
خيردا - ميردا آدامليدي. لاكن نوزوندن چوخ زيربض آداملا ال بيه‌ه
فايندت. هر ایکسیسی بیافا باشداریار. طران اوتانق حالیا سرووشدی.
- مخان خانوم، بس اریزن نتیه گلیب خورک یاد؟
- اریم؟ آحا، جملی دیررس؟ وی گیبر ازاردا یادین، من اونا خورک.
و نیمکه نی بیوتوما آلابامیشون، اونون نوز آرواد- اوشاقی وار، بورا یانتیز.
- بیزیم ایویمزی، سن ناراحات اولم، خوره گیبوی یی.
طران ایسته دی سوروونسون بس او بوردا نه ایش گورودن؟ لاکن بو.
سویدی آگرینا گنتیرماقان اوتاندی.

ماخان دوروب قابلاری گورودوب آپارامپا ایستینبده، طران خواش،
- اینتی اجازه ویرساان ایقتاری یاریب یوسون، لاکن مخان دیدی:
  - سن اگلش، بیزیم قاب یووالفیزیز وار، هر ایشیمیزی او گورر.
ماخان قابلاری گورودوب او بریسی اطاقا گیندتی، طران تیز دوروب او و
قابلون آراسیندان اطاقا باختی، اوردا دورد نفر قادین بر سفره نین.
  - بایینا اوتوروب یمافی مشغول ایبلر. طران اولارین ایکسینی بر
نیجه ساعت قابلی گورودوشی، اوچونجیسی ده اویالارا اوخشار جاوان.
بر قادین ابیدی، امما دوردنچینیسی اوز- گوزی قربشملش برکادین
طران اولارا باهاندا اولارین هیچ بریسی اونی گورومیلر.
بر آزادان مخان طراناین یانینا قاینیتی، اوونولا اوزه اوتوروب و
- دیدی: سهو اوهته میش اووسوم، سن متسی نه سه سوروشانجنین؟
طران بیر قه در فیکیرلشیب دیدی:
- ایستیردیم بیلیم آقا ابلسه سنین نه نسبتین وار.
ماخان بیله بیلینی که طران جمال باره دی سوروشور فیگراپتیدی
طرلاتی نیچه باشا سالسین که جمال آتاق اوونون اویلی فوروانه.
شلالان دی، که هرگون مخاندن بیر قه در پول آلیپ بیو ایوی باشقا
شلالانلادان فوروسن. نوزوده معناد بیر آدامدی.
طرلان گوزدی مأخن جاواپ ویزوپاکا یوپاندی، علاوه ایندی که:
- من شهردار آقانی سوروشدومن‌ها
- آها، اونی دنیسین؟ از اوونیتا یاکین دوسولقوم وار
ماخان دقتله طرلان باخم دیدی: بیزنیم بو یویمیز سنه خوش
گنلیر یا یوخ؟
طرلان درجال جاواپ ونردی: اینه که خوش گنلیر، آباد اولسون!
- کوتلون ایستیر همیشه بودارا قالاسن؟
طرلان بیلمه دی نه جاواپ ونردسین، سوسوب قالادی، ماخان بیله
سوروشدو: نیچه گون اولاردا قادنین؟
- بیش گون
- بتنلی دی که چوخ خوش گیچیب ا اورا باخمی ایویدی، من هر
وقت اورا گیدنده اوره گیم آجیلار، بیزنیم بو شهرداریمیز چوخ باخمی
بیر آدامدی، هیچ یادیمداچ چیخماز بیر گیچه اوردا برك کیفچندیم، و
بویدا ایوده هرنه چینی قاب قاحاق واریدی، ووروب سیندردیم، لاکن
کیشی اوئلدن بندی، بیر کله ده اولسون دانیشداری، ایندی سنتون لاب
بغنین گنترمیششیمیش که اوونلنا تانین اولوسن!
طرلان سوروشدو: منیم باره مده سنه نه دنیدی؟
- دنیدی که طرلان چوخ باخمی بیر چیزدی، گوزدلی، نجاتلیدی،
اووا گوزدی که سنتون الیوه تایشیرپام که اوتی خوشیخت ایده سن،
چوخی نیه، قیزیل و جواهرات ساحیبی ایده سن، یاراشفیلی پانناری
اولسون! باخ، بیله بیله سوزلر دنیدی، من ایسه اوتای سوز ویردام بیله
سفارشندی سیننیچین بیرنه بیهره م!
ماخانین ونیریجی وعده نطرلانین اوره گیندن ایدیل، ماخان بو
فیزین گوزدلنده ستویییج علامتینی گوزدنه یفین ایدی که طرلان
106
نوزوی اونون ایسته دیگر ایشیجین حاضریلبدی. گرگ گونی بی گوندن
ایشه باشلاماق!

بر نیچه دقيقه دن سونرا ماخان جوله چیخدی، طران لنیسه او ردا
یغلیب یاندنی.

هوا ینبه جارالیردیک که طران لنیه - کوی سنسرلندن آلیندی
بوتون حط یت - باج، شنیلیک سنسرلبل دلوموشدی. اطاقرین بیر-
ینده، تار - قاوال چالیردلار. بیرپسیده اخورودی. طران لنی دوروپ پنجره
دالینا گنتلی. پرده تی قونزاپ حط یط نظر سالدی. حط یط دولیدلی،
هاموسی جاوا اونلان و کیشی ایدیرل. بیر نیچه سی بیرک سرخوشلوق
اییدیرلر. بارماق شیقیلادابی اونوردلار. بیر نیچه سی طران لنی اوالن
اطاقین پنجره سینین فاباقیندا اوتوروب نسه دنیب گولوردولر.

بردن ماخان ایچه ره گیرب طران لنی دنی: ایواي طران لنی چان. سن
نوزوی اوالارا گورسنتمیه سن! اوالار سنه لاپق بیر آدامال دنیرلر!
ماخان بو سؤلوری دنیب گیندنی. طران لنی بیرک اونلامشیدی. قاییدب
قارالیندا اوتورودی. باشا بیر اطاقدان گرتلن چالیب اخوراما سنسرلی
طران لنی چت یتویردی. یپه لیکله بیر ایکی سیا کیچدی.

یاواش یاواش سنس لر کنسنلدلر. چالیقیلازا ایسه چیخیب گیندلر
ال - آباغ کنسنلدلی. طران ماخانین سنسرینی ایشیردی که دیشردی،

- آهای رقیه. قایینی نازلا. شامل حاضریلا!
طرالان شامیدا ماخالا یندی. ماخان ایشگي ایرکن طران لنی تکلیف
ایندی، لاقن طران لنیمده دن یبومن یاجیترویی. دیدی: اونی گوند
اره گیم یغلیب قوسناقیم گنیب!
شام ینبه جار عورتارمیشین که قاپی چالیندی. ماخان نوزی قایب یان
گیندنی. طران لنی بیر نیچه نفرین دانشیق سنسرلنین اشیردی. آرامجا
105
دورب‌ین‌مین اطاقین باختری - جمال بیر گوشه‌ده اوتوروپ پینکلر
قاری اروئات رقیه‌ای بی‌سابقه، با شفافیت گوشه‌ده عمیقی، حاصل از ساختارهای این گل‌نما. دقت‌العمل قوای آسیابی لاکتین دانش‌پژوهان در سرژ باشگاهی درجه دی، قابلیت پرینده آتودی بی‌رقیه در نگهداری، رقیه اطاقین قاپوسینی آچیپ اویان - بویان باختری - طرانن سوروشی: بی‌سی ویلریست رقیه؟ سنی استیرسمنت‌های جان، مراکز دیبر گل‌نما در بی‌سی اطاقا آقا گلیلبل اونی گوژلیر، یا باختری اطاقا رقیه الی‌بر اطاقین درنگی طرانن گوژلر. طرانن آز قلای‌در که قاناد آچیب اوجسون. اطاقان چیخیب رقیه گوژس دن اطاقا چاکدی ایل‌بیلری شهیداری اوردا گوژه جنک، ایلکه که اطاقا گردری شهدرار عوضیه ایکی غربیه کیشی گوژدی که ماخان لا دانش‌پژوهان طرانن تیز قابل‌مکا یسته‌های دی. لاکتین ماخان اونون قؤلوندان تتوپ دیدی: هارا گیدبرسن؟بو آقائین بی‌زیم دوست‌الزام‌الپلاز! گلیلبل سنی گوژب سنبه یانش و دوست اولسون‌زاده ماخان بو سوزلی دنرگی طرانن چارپایین اوسته اونونقا وادار این‌دی. سنرنا اونا تکلیف این‌دی که کیشیبله آل ونرتنکن کیشیبلین بی‌سی‌یی طرانن اونون‌دی لاکتین طرانن اونون یانش این‌دی. ماخان گوژدی که طرانن اونون انظاری کیم کیجخنادی. باشینی آتش‌های سیلیباب چیخیدی گیتی، طرانن اوتان‌دی‌شیدن تولسین. باش- آشاغی قالمی‌شیدی. بیر نین دیفیه هر اوچی سوسوب گوژدی. بیردن کیشی‌یین بیری گلیلبر طرانن‌یانش اونوندی. بو کیشی نین اوزات آز- چوخ سروهان شریف‌های وم‌سچرودی. مستقیم علماً: سیماسینا گوروندی. یاراپی‌تین یاو- بوخونی و یمی‌تین بالاتری واریدی.
کیشیلی ای او برپیسی، آریخ، او دا یویلی ایدی، قافیارا پولقاقری و
سافلاری او ریدی، یوژلتقیی او نوراموش کیشی او جیمسیندن بیر
فة در جاو ن همدی گويةکی بی. او یوژلتقیی اینی اینه آلیب دیدی:
- گوزل قیز، دو گیلی بیژ سنقینیقی، قوناققی حرمیت ایدرلر ولو
که کافر اوکا!
یوژلتقیی اینی اینویندیت قینکی، دشمن گورقشت قیمیین
قیمرلیب دیوارا سؤیکنی. کیشی گینه ده اونا باختینیا. گینه
اوینوی ایسیره ده اسیره دی. یوژلتقیی اینی اینویارا بیدنینن اراسیند
گیزلنی. کیشی اوزوین یوینو اوزونی باختینیاشدیربو اونی نویمک
ایسته دی. بو یوکان یوژلتقیی چار آینیا دولاندی. غضبلنی دیر
محکم سیلری اینویان اوزونین اینه او وارگیه که اعطی جینگیلیه دی.
لاکن کیشی هیچ یب سوز دیمه یب گولدی، نوزونی باختینیاشدیربیر
دیدی: الیو قربان بیرندو وور!
یوژلتقیی ایسه داینامناد ایکی دال بادل سیلری قولاقی دیدیندین پیله
ورگیه که دیوز آلری آگریدی. کیشی اودناران گولوی بولداشینا باخذی
سالنکی اوندا یاردریم گوزلوندی. او دا آریجی ائیتردی وردن ایا گا
دوروب بولداشینی کومنگنی گلدی. یوژلتقیی اولاری نوزونن اوزاق
لادیرماقا چالیشذری. لاکن ایکی قاریشقا یب دیو گوچدری دنینل.
یب نچه دلیقه دن سونه یوژلتقیه دیه دی دیرناقا تک، لوئئه دیلر.
یوژلتقیی ایسه هنله ده پوبون ایرمدی...
بازار یونیجه قیزشمیشیدی که النفات توزیعی علی اوستین توانایا
سالیدی. هم یورون همده یوجوهوز آیدی. اوستی باشی چرک آیدی.
باغ باولاسیشیدی. فلاکت بیر حالا آیدی. اسماعیل اوسی گورنجک
یانیا گلیپ سوروشیدی: النفات مه یندی؟ بب گونه نیه قالبسانی؟ بب وفته
جن هاردا آیدین؟ هارا گیمیشیدین؟ بیر دانیشنام؟
nالفات نیمکت اوسته اوتوروب ایکی اینی فیجی‌رین اورتاسینا
قوی‌بوب باشینی آشاغا سالیب زارلینی حالا دیدی: ده م یانیپدی.
دانیمکا، ایکی گیچه‌دی پاتامیشام. ایندی‌نیه قاطاردن دوشوب بورا
گنلبیشم.

اسماعیل تجیله سوروشیدی: قاطاردن؟
nالفات بیر سوز دینه می به قالدی. اسماعیل اگیلیب اوونون اوژونه
باخدی سوروشیدی: یس او گیچه سرالاکن سراغینا گیتمه دینمی؟
nالفات باشدینی قورباب سنسی گنلر- گنلمر دیدی:
- نیه گیتمه دیم، گیتمدیم، آوما او کویک اوغیلی نی گروه ییلمه دیم
اسماعیل گوردنی النفات تیرتر تیرتر. نیز گیدب بیر استکا ن
چای سوزوب گنتردی. علی اوسته هنه توانا گنلمر میشیدی توانا
آز- جوئ ساکنی‌دی. اسماعیل النفات بالیندا اوتوروب دیدی:
- باخدی النفات چایی ایچ دانیش گروهم نه اوپیدی؟
الفات چایی ایشیدی. اسماعیل سوروشیدی: قلبان آلنه بیومن
الفات دیدی: من دوندن هیچ بیر تیم چورکدی آگزیما قویا ییلمه
میشهم! آما ایندی ده آج دیه‌رم

108
اسماعیل بربیندی دوروب گیدرکن دیدی: بوساین تازا چوزک آلیب
گنگتی رم سن پنیره شیرین چای یی فؤی میلین آچیلریس.
بر نپچه دقیقه در سونرا که نفانت به گنیا قورتاردی اسماعیل
اونون باباینی گلیب خواهش ایتندی که باشینان کیچه نی دانیشسین.

النفنت برق در حالا گنلیمشدی سوزه باشلیب دیدی:
- سنہ دوم اسماعیل آقا، او گیجه بوردان گنیمدین هولیتی قاویسیتا،
هلیه هیچکس گنلیمه میشیدی، بر اوه قدر چیچمه دی که گنلدلی.
اولارین چوخلاری افسر ایدیلر آمیا هرنه دقفت ایننیم سروان شرف
اولارین آراسیندا یوخریدی، سین ایننادیبرم که او گیجه چنتکدخیت عذاب
یوز اثلیمیه ده پشقدی! آمما نا فایدا ایم بیر شنی تومنادی.

النفنت بیردن داینیب فائدلی، او توزیله قراره گنلیمشدی که طولانتی
گورمافی هیچ کسه دئیمه سنین. اسماعیل اونون سوسماچینی گئوروب،
سوزوندی: باخشی، سونرا نا اولدی؟ قاطار نه مسئله دی؟
- آی اسماعیل، دوز دنیلیر که فلکت گنلندی بیر بربینن آریدیجا
گنر! هاوا بیر آرچا اشیقلانا نا کیمی اوردا گالیب دیدیم بلکه ظالم
اوگلی سروانی اوردان چیخاندا گئورد، آمیا هیچ بیر خر چیعلیمی.
من نوزومی ایتیمریش کیمی، باش گئوروب صحرایا یولانلادیم، گیدین
بر ارها نین باشیندا اوردودم، بیوروسورلوش مینی آیاغند بایرلیدی
باتمالانیچی بیر بیر آختربردیم، فیکر ایننیدیم قایدیم شهیر.
یلیه که یو لا
دوشودم اوونا بلیندیم که شهردن خیلینک اوزاقششیمان. گئوروبی گئوره
بیلیه میشیدیم، گوچله نوزومی دمیر یول ایسگاهنی چاندریدیم او یو
داها رمقدن دوشودم. گئوردم بیر نچه واگن داینیب قالیلیر، اولاردن
برینین قابویسی اچیقیدا. اونون ایچی بوش کیسیه لرله دولیدی، فیکر
ایلیه دیم یاپدیسی بودی گئیرب بو واگن دا یاتیم. بیله ده ایننیدیم.
پرینچه مشتری‌تنین گلیلپ گیشه‌سی اسماعیلی وادر ایندی اسفات
دان عقر ایستیغ کؤزونی یاریتیق قویسیون، ایله که پینیدن صحیته اوترویلوکل انتفک سؤزون کدو ایندی: بعلی، اسماعیل اقا از انجاق باتماقیبو بیلیدیم. بیر وقت آیلیدیم گورودوم واگن بیشیک کیمی برقا- لایبر. تالاق - تولی کؤززلیمی دیزلوموسکیدی، بیلیدم قاطر مین بوخودکان بیرا دوشوب و منی توزله هارسن آیبر، بیر نیجه وقت یولدیکن سنونی داپاندی. مین دورود قاپیون آیچم کورودوم باغلیدی باشا دوشپا بیلمیرم اورنال قوفولیان آدام من بویدا کیشینی نیجه اورد ا گوروموبیوب؟ مین یومورقا قابینی جالیدیم. هچید پیر خب اولمادی آخردا اوجادان چیکریدم: آهای گلنین منی پوردان آزد ایدی ایهای، آهای اوقه دارد هری سالنیم آخردا گلیلپ قاپینی آچیدیر، من آشاغی ایا دوشوب پولنیبقیم زامان دیبلر هارا؟ ایله بو هاسانیقیلا؟ مین دیدیم گردیم ایشیمین دالیجا، اولر دیبلر گنکر بیره دیه سن بو واگونین ایچینده نیپریدین؟ بیرا هردنی سوخلوسیسن؟ نی پی اوقورلاق ایچون گلنمشدین؟ مین دیدیم: آی جئین، نه اوقوروقی، نه سوخلوماسی اولار منی چنکه ایگه رئسینین اطاقینا آیبریلار. چئین پیر ناتاراس آیامیدی، منی هده لیب دیدی دوزونی دی گوروم او تیکلی مفتوتلاار نیجه کنیب ایسگاه گیبری؟ پولنادلارین هارا گیت دبل نه پی اوقورلاق ایستیریدین؟ دوغروسون دیه دیه سن جمرن آگیتیبار من گوردن خیر، ایش پویودی اولر دیبلر سن واگنا میندیدیگین بیرن دورد چوره سی تیکالی مفتوتلارلا قوروب، سن اولاردان نیجه پیر لنایا یبلدین؟ من دیدیم آلله شاهیدی من تیکالی مفتول گورمه میشن ایستیبلار منی پیر اوقورلوق آدینا شره گؤنده ره ل، هنله ایک منی پیر قارلیق په سالنیلار، آچیدمان تولورودوم پیرنینه پاوان چورک
منه وبردیلر، اوردادا قالیم تا گیچه اولدوی، بیلده دیم گیچه نین هاوکتی
ایدی پالاجا بیر پنجره دن بارا باختریم بیرده گوردوم بیر قاطر گنبلپ
دایاندی، اودان بیر نیچه ارتش درجه داری آشاغا دوشوب رئیس اطاقی
طرفینه گنبلیلر، اورارد بیر وانگ سرباز و مهمات اپاردیلر. من اورادا
دقتله باخانا چراخ ایشیقیندی اورادرین بیرنی تانیندیم، او گروهبانین
آدمی نی بیلبریدم سستندیم: سرکار خراقلتی، منمی نینه دوشوب رئیسی.
ناحاق بیر یورا دوشومگ! اوه مسیمانی نینی، یایین گنبلیپ,
پنجره دن منه باخدی، بیر نیچه کلمه منیله دانیشیپ دردیمی بیلدی،
تیز اسگاه رئیسانی نانیا گستندی منه شفاعت ایشتنی، رئیس منی
نوزی بیلدیگی کمی اونا شرح و برمیشدنی اومنی یایینا گنبلیپ دانلیب
دیدی آی اولانه بونه ایشیدی سن گورونسین؟ من اند ایپچی گوجنه
اوین ایناندیریم که گناهکار دنیرم، او گیدیپ هر جوایدی منی آزاد
ایندبریه بیلیدی، سونرا او منه دیدی سن شهرزن ویچ اونلافانیسپان
گیدیپ چیخا بیلمرسین، گنل بو واگن لا سنی شهره کمی آپاریم.
اسماعل دوروب گیتندی آگوشت چولمکرتنه پاش چنکبی یبرنیچه
مشتری بولا سالینگی اتفاتی ناینی ایشیدی اتفاتی دیدی: بیلسرن نه وار
التفتی؟ منمی یفایبیمجه، سنین گرفتار چرچیقین اصل سبی بو دور چه
ایونةکده تله سپیسن! ایکی بیز ینیچه سرابزیقندن قانتشیقک تایزا
باشیمیز 32 اولوب. من توزومه سوز وبرمیش، 30 باشیم اولافانتان تک
قالم، دوشودور که کنه آدام چوخ مدت سویای قالا بیلمز لاکن بیله
تیز ایولنمشنه باخشی دنیبر

- سن کنن محیطیدنه اولمویونسن اسماعل، شهرده جور به جور
تفریح یورالی وار، سینما وار، گینیش گنتمه لی خینیاناد وار، باز وار،
کافه وار، دانا نه بیلیم نه وار. آما کنند د بولاتینه هیچ بیری یوبخیدی

111
اسماعیل دیدی: یوف الخلفات، بولار باعث دیر، اگر یک اینچی آی بو شهره قلمیه، گورانس که بو سادیقین شیلر هاموسمی سنه عادی بر شیلر کمی گئیری، بلکه ده اولارمان آخینین گئله جاق، او شی که باعث اولور آدام شهرده گئیه ایولسن سن دین شیلر دیر عکسندیه، بولار آدی تحريكی ایلینش شیلردرل.

التفات سوروشی: پس سنتجه شهرده گئیج ایولنمه نین سبیه

ه؟

- آها، قولوق ویر ایندی سنه بیر داستان داتیشیم تا که سن اصلی سبی باش دوشه سن، بیر دوستوم ور آدی عزت خان، آتاسی چوخ وار-دولت صاحبیبدی، پول اونونچون ایله بيل چینقیلدنی، نوزده چوخ خوشگذران بیر آدامی، پول خنشله ماقدا گوزونده پرد پوده یوخ، اونو ایسته دیگین حاضیرلا او سینی بولدا غرق ایدر، بو اشاقیلاردا برینچه عموی ایول وار که بعضی آروانا اوردا توژلرینی کیشیلر ه تقدیم ایدیب پول آلالار، الیه بیله بیر قادنیلا باقین دوشمنک باخشی ایش دنیر چونکه او پاژیلانربن چوخی مرخ اولالار. لاکن پو ایولرین بیرنین صاحبی عزت خائلا برک دوستلوقلازی وار، هر وقت نازا ایشه دوشموش پیر قیر گیرینه گئنسه، باشقالار اونا ال آتا بلمه میشدنه، نوز آدامینی منیم بانها گؤنده رر که من عزت خائنا خبر ویره م، من ایسه فوراً عزت خانا خیر ویره م، الینه عزت خان منسیز اورایا گیتمز، کچینن گون ایکینی جاقی، او آدام گئیرب منه دیدی بیر باخشی تیکه اله دوشوب عزت خانا خیر ویر، من ده ای ساوات عزت خانا خیر ویردیم، کچه شامبان سونا اورایا گیتمی، اوردا بیر قیر گؤزدوده، نینیه دنیومه التفات، بیر آی پاراسی! عوموموده بیله بیر شنی گؤرمه میشدیم! اوللجه او چامیش قاطرار کیمی پیره

112
شیلیاک آنالی. منمیم قولاقیمین دیبیندین پرینیچه سیلیکی یامادی. آنما منه نوش اولیدی. هره ایتسیدی ایتمیشدن دنگری واریدی. آخرا که گوردوک آل ویریمز، عزتتخا ایکیمیه اولی گوجلی سوبویناردولق. نه بدنی واریدی! بیلرور کمی! گورمه بن بیلبند! آنما گیمه ده به ادالیق ایدیدی. هره قدر پول وپریدیق آتیریدی، سانکه هیچ پویی تانیمیر الاکن او وقت که عزتangement قولونداکی قنزیل سایتی آچیپ اونا وبردی، او پولا گنلیب صبیحه جن بیزیلمه یاندوق! من اونی هر قدر تعریف ایتسمی گیمه ده آزدی. بو قبیز نهایت درجه گوزلیدی. آدی دا نوز تابی گوزلیدی، من سوروشدو گوزل قیز سنون آدنی نه دی؟ او دیدی طرلان!

الفایت وار گوجونی بیر یره نوبلاکی که چیغیرماقینین قارشیسینی آلسین. سانکه یونونا اب سالیب چنکلر، سرعته رنگی قارالید، بیر لحظه یونون وارلیقینی ایپریدی، بیردن فشگم کمی یبردن قالخدی ایسته دی چاجسین، بیر یچه میز و سندلی نی یختدی، مسیت آدامالر- کمی یوگا یولا یوکاندان چیخیب یکنیدی.

اسماعیل ایبلیریم وربیش بیر آدام کمی چریوبق قاالید. بیردن نوزونه گنلیب النفانت دالیجا یوپورنی لاکن توبانین آسانتیدنادا دایانتب دوستونون دالیجا باخدلی.

سون