خدامراد با ثغرور، ،لبخندى زدد و كفت: "بلهدوست







 عاقل خدامراد، سيس با خالتى مطممئن و مصمماندادامه








 مسخرهاي مثل گفت و گوَى لحظه به لحظهو و تمام

ناشدنى با خود به هلد نمىيدهنـ !"







عرض جند دقيقه خالىينمى ككنه."


 بهوضوح دريافته." شبى كه كنار استاد نشبستهبودمو مشخول نوشيدن



 بز;







 و هيجرنگى براى مدت طولالنى روى آن نمىيماند، بنابرايندوست تبعيدى ما مججبور شد كهدبهط طور دأثم




نوليسـنـده : كيـيميا
Khodamorad@sap-it.net








 بى اجازه وألد حريمه خلوت ذهم نمـى كذارد با خودم حرف بزنمر سرزنش كردم.





 و جنبو جوش، بخششى از زندكى و حياتاو شدهوبود. هر وقتصمى خواستمهالحظلهايى آرامبيكير مو دير خود فرو
 من مى خواست تا بيشتر در " "زمان اكنون" "و "همين الان" واققى باشهم تادر فكر و وخيال كذشتهو أيندهى "ا

شكوهو عظمتى يود كهبرایى انسانههايى بى معرفت

 من همبإيد همين الان يكى از ساكنين آن صحرايى عظيهرو باشكوهمى:يودمو در نتيجهمن همبارا كمى به خود مىآمدم، مىتوانستمها آن شكوه بیى ابايانو يا برعكس آنوحشت بى انتهها را تجربه كنمر.اما جرا
 بود؟




 وفهيميدى كهأن صحتنهما رادر خوابديديدماي، آرام ترفتى!!واكنونمن بهتو مى كويمזكهأآنجه ديدمبودى عين واقعيت بود!! تو با بيدار شدنت، در حقيقتبه

 آيا آن وحشت را به خاطر مى آوري ؟ آيا صحتهائى


 براى لحظفاداى دلم برأى رامبد و دوستانتش سوخت.
 مانتد صاعقه، بالالى سر چادر (تايلونى) ذهني آنيا
 طورى كه هست، بدون أمادكى به آنهيا نشاند دهد، مطمئنا آنما بدترين عذاب عمر خويش را تجربه


فاصلهمينداز!





 كرفته است بدون جادر و حججابذذهنى در صحراى زندكى قدم زند، ديدن اين جيزها جِندان مشكل نيست!
 خودشانمجازاتكني!!درستاست!؟"


 باهمهى، وغظمتش يكباره،مقابل جشثماناين دوستانيان دانشمند و تحصيل كرده ظاهر شود.بقيهيانياريار ارا


 ذهنى آنها بسيلا, شكنتدهو بیى ارزش است استو اصولا

 عظمت صحرا را 1 داشته باشند مانند يكـ سالكى معرفت، أرامو مطمئندر مقابالش شكوها آنز انو خواهند


 هر جهنهم قابل تصورى، هول انكّيزتر است."
 برآمده بود. أو انكار در همان لحظظه، در خال ديدن




 زيبأهر:باششـ! خدامراديوزخ خندىزدو وكفت: "زيباييرا فراموش
 و تنها كسانى مى توانتد آن را درك كنتن كهد دلى به
 من و تو و همه أدمهانى دوروبريمان همان تبعيدى
 ديوأر جادر نايونونى ذهنى خود هستيهر."

 باشم!! خذامراد تبسمي كردوددسشانمرادر دستانشيّرفت و آنها ;ا بهد دقت معاينه كرد و سِس كِّت: "دوست



 داد: "با گفت و كوى دورونى دائمى با خودمانبا ! بله دوستخ خوبمن !اوقتى تو مشغول كفتنو گو با خودت هستي، ددر واقع ديوار و سقف جادر ذهنى خودترا








 هر شب، موقع خواب براى همهايى ما رخ خمى دهد.
 دراينصحرا مدتى اقامت كنيهوو از شكوهو عظمت

 زنى مشنولساختهايمه! "
 ادامهدداد: "وتو كيميا إدير يا زوود بايدازازين جادر ذهنىى

 كا, كى كه بايد انجام دهي اين است است كه دست إيز

 در زمانوانقعى "همين|الان" رابهطورو يبوستهوو ائمي تجربهكنى!إما اكتون در وسط آن صسرايز زيبا و با
 درون جادر نايلونئ خود، بين خودتو منو صحرا
 نامتجانسوو تاهمكونجلوممىكرد.سرانجانجام "رإمبد"
 سخزن كشودو كغت: "خبكيميا إلطفا اينمردمتين را بابهما معزفىيكن! خدامرادقبل|زازمن لبببهسخن تشودو كفت:"من شكارجى هسته"


 همگى خود را شكارجي مىاليانيهرو شب و و ووز در
 میكنى!؟! خذامراد باصدأىير طنينو مقتدر هميشكى/ش جوابداد: "شكارجيى!"
 سر ،در خواستتكرالر نمودو وخدامرادرادتكارار كرد: :من



 روى إصل هطلب رفت:او كفت: :"جناب شكارجيى! نظلرتانراجعبهك كسانى كهاين|واوخر به شكار دختران وزنأن خياباثىمهمروتد جيست!!" خدامراد در حالى كه نكا نكاه تيزش را با به جشمان
 چحكونهاند؟ خوبيا بد هستند؟" "رامبد" با لبخخند جواب داد : "خب!وقتى زن يا دخترى باظاهاهرى نامناسببهبهخيابان آيد و سوار هر ماشينى شود، خبَ معلوماست است كه نفس عمل، خوبا نيستودر تتيجهالكر هم بلايـيبر سرشيبيايدو كششته شود حقشاستار."
خدامراداز جابرخاستاز لابهلالىمبلوصندلىهـا
 إيستاد ودر حالى كهبهفضضاى تأريكييرون خيرهشديه


 جنينباشه!! ظأهراباهمينجند جملهو وفتارو وحركاتخخامرامراد



 هنرهایىرزمى نيزي صاحب مهارتبارودالز جا برخاست
 وبا لحنموهنو بـىادبابانهاي كفتت:"بيينييرمرد!إمن در هنرهایرززمى،صاحب كمربند مشكينيستمووتا

 حركت، تو رالز ينجزها اين آبارتمانْ بهد بيرون يرتابي


خدامرادازجاءبرخاست.بالسوىينجردرووبهخيابالن رفتو مدتىاز ينجّجرهبهيبيون خيره هشدو وسيس لب به كالام كشود و كفت: "براكى من امهميتى ندارد كهيتو
 تصهو!ى, ار نقاشیى مى كنى !اين تصويرها و و تصوروها

 تلفـسازم."
 در أمد و خدامراد سريعا بهسمتِ در دويدر . "رامبد" يشتدر بود.او ماتو مبهوتوتبهجرهو وقامتخذاريراد خيره شُ و وس الزكمى من و من، سرانجامام كفت كه
 كرد.سيس.يمى اعتنا بالواو كنار ينجرهوايستادو وبهييرون خيرهشد . "رامبد"، ،در حالئي كه نمى توانوانست حيرت خودورالز نكامو حضور خدامراماد ينهانذ كند، با لحنىي
 آخر شب به ألياتمان خودشا دع دعوت كرد.

 ههفهبهسمتدر رفت.كويى منتظر جنين دعوتى بود.
 دوستانش بوديمه. همان كسانى كهبه به نظر خدامراد، قاتلين دخترانو زنان جوان در جند ماهاهخير بودند.
 خدافرادو وهمينطور "من "باجششمانى كهمطمنمنبودم


اششك در جشمانهم حلقه بست. دلم براي آنها
 اتتظارشانأست.در حالم كهبنض، كلويمرامامى فشيرد

 میاشوند!!
 و كفت: "حتى يكـالحظظه، تجربهي اين وحشت بها


 صاعقه|امو بايد دراين لحظهبدبرخششهإيادتن نرود كه





 هيحوققتصتصور نمى كردم شما جنين شخخصيتىداشنته


خذامر اد لختى سكوت كرد و سيسادادامهداد : "در
 ليائت تماشاى ششكوهو عظمت تكأن دهندهى يصحرا








 خششمانايندو نفر شديدتر باشيد!!



 قضيهطور ديكرىى بود. صبح روز بعد، جمعيت بيليس و امداديكّراني ان در






 ماموران هليس ,ا سرديركم ساختم استه است".


حكـشدهبود، "ساما"و ",امْبد" بودند!

 كهدر يكـروز طوفانياز ساحل جدلواونر درياس سركردالن



 خودمان رسيديمه، از وحشت به خودم مى الرزيدم. بالكينت زباناز خدامراد يرسيدم: "آن شير واققعى
 والقعى تنبود!!"

 لحن مقتدر همميشكى اش پاسخ داد: "كفتهر كهي




 واققعى است! آن شير ، مى تواند غرش كن كند.


 وآن شير مییتواند جناب" "ساما" "ى
 الينكهيكششير نمىتواند در دستشويم آلإرتمان غاهاهر شود،فقط يكت تصوير از ميليونها تصوير مشتركّى

 صحرانى بيرون ، تصوير ها و تصورات ساكتين داخل چادرها هيجإهميتينيارد."


 خدامراد با سرعتى باور نكردنى به سوى "ساماما"



 بودم،ولى نكتهي جالبالين بود كه هيج كدام إز اين







 وحستنتاكى غرش يك شير ، در فضا يِيحيد. صدا الز


 استوار سرجايش ايستاده بود و تكان نمىى خورد.



 أينقدر راحت، لؤمىىدهيد! إمكر امكاندارد كهدر طبقه



 نشان داد.سيس با حالثتمسخره كنتدهالى خطابـ باه خدامراد كفت: " بيخشيد جنابششكاريحى !مى توأتيد بيهآقآى شير رزمى كارتان بُكويبد يكبار ديكّر غرش

كند!"



 زميناقتقادو بقيه|عضاي،باند نيز وحشتزدده، خخودشان

