




IFIPO-TPT تهران صنلوق هـتّ
باز


كلركاه لمبا: بشائكر متعهر
ITY
"8...

"

-



Ftr.atr-atentr







 "ينجريست.

 مختوريـن را برسيلـ نته كغـت: .

مطمنن شـد كه نب ندارد كنت:




















 بوده؟






 دل دادن؟ هركز. جه افكار ابلهانهأى1
















 كردار و بندارش جهَ مى دانى

يكه مرد جهل و جندسـاله مى تواند تا كنون تنهاو بدون خانواده مانده بانشد؟ از









 صوردت سـفيد و هوبور استت. ممكن أسـت كیزنى فرانسوى، يا غير فرانسـوى،

 حـر ت نـدلـه بابتـلد.











 ,
 , نـيسـت S انستاد با بیش
家
 س~و او نگڭ
 تحیْ اكر نـارد دلی

 (的
 بـو ثـ، هـ هِ



 سـوى تو مى تواند كزك به دست حسودان و آرزومندلان دهد و آينلهات را يكى


 هحنين ييوندى به أَسانى نكيرد.




 ديكر امشكالاتى كه خوراه و ناخو اه در راه جنين عشّنهانـى به رجـود مـيآيلد،

 الست اتركى مالٌ و تركى نام و ترك جانه كو بلد، بر سلد و بالر هـيوند زنـانـونى

 آرزو ها را جامن عمل بيو شـاند. تلب او هعجنان خالمل مانده بوه.



 نكاه دل باخته انست



بازیى ـرنونــت


در سـال







 در آن دانتـكله• به عهله• بكيرد








































 كـل، جرابابيل تنها زندكى كند؟ , عاليشخانم جواب مىداد:





 دبكر كردم مريمنكنشتند.







يس از كو جيدن به فارس، املاكى در اطراف كاز ونن نحر يدهو برائى آن مباثـر كـانئته بود، بيـنتر او تات خوددن رادور از زن و نرز





 نـط مكنـن:
ـاين خيواسـت خـدانسـتـ.





















 كهك و فـا كارى مـى شــدندند.




 , تيفوّى مبتلا نـملـ.










 نكاهي به مر يم النكـد و كفت:





































 جاالنادهاي كه به قول همهـ كل سر سبد المتادان اين دانشـكاه به حسـاب مي آمد










 حسرتبار جوانانان توجّهى كنل، به راه خود ادادامه ميداد














مرالككند.
















































 دوران زندكيت بأشـلـ دز هايى آينده به رويت باز اسـت و عمر ثراز















































 دانهت منهصر به فرد باشد، كهي بود.













































او رادرياغت، بالحنى الطمبنانبـنـش كنت
 مىتوانم دانتـته باســم؟

 -











 سكوت كر د، اما در دل برأي مهتاب نكران بود.









 هى















هستيل؟
-بيكارم.
ــتصهل رفتن به مسـاقرت نلاريلـو
.

$$
\begin{aligned}
& \text { ــــا بـه كارى باشـد. }
\end{aligned}
$$





 و مـارك لازمرا بمععآورى كردهام. ولى لازم امــت كه يكى نغر بامن شمكارى
 هــكارى كنيد يانـ.
 كنت:







 كنم.
 بيانيد تادر إينباره با هم كفتكو كنيـر ـ حتمأخواهـمـ آمد.


 سردار كه تازهاز روستا به نـهر آمله بود در ميان كذأثـتـ. هر دو نفر از اينكه


 كر دند.

روز بعل، مهتاب طبن ترالر تبلى در سـاعت ده بـه دفـتر الـــتاد وانــع در















صورت بـهرد.




































نـحظهاى با ترديد به او نكريـــت و سهس برسيـد:

 دوازددهم تير ماه هزار د سبيصلـ و دهـ




 صربكتيه؟ مهتاب كه با يادآورى مركى مادر أندوه به دنُّ راه يـافته بـود بـا هـالتى

غــيكين كنت:



 برسيل:

زنكـ بز نتمْ و كـس را صـداكنـيْ

 ابنطور مينـود.
سبس برالى اطمينانخاطر دختر جيو ان لبهتندزنان افزود:

 كسى مكتڭريردو دوبار • برسيد:



 رفت.


 كر دن خواوهر ن افنكند و بيرسيد:














 هميشـكىاش نديد حير ت كرد. غذابـن رانــورد و بـه دنـتر كـار بـركتـتـ،













 نمىتو |roitalla



بـادآورى •مىكرد. يسى جـه رازى در كـار أست؟ ســردار هـركز بـراى آنـها،



















مى مُـرنـد.






















 كـى در أين باره هـيز













 از رفنأر و كُتار مرادى نسبت به او جيزى جز مهرى بدرانه الستنباط نمي نـد









 مرادى را بييند.

 افكتد و كفت:









دهله بسس از مكتغ كو تامهى كنت:














مهأب معتجوبانه سـر به زبر الككثل ر كزت:

 مرادى با تاططييّت حيرابـ داد:


 مهتاب نتشانى رأروى كاغذى نوشت



كفت:





مهتاب سرخ شـد و كغت:

مرادى لبخندزنان كفت:

 من منَت بكنار يد.

- متـنكزَّم استاد.



-اين مهمان كيــت

 مصشاحـب مناسبى براى نـها بانــد.


## 





 كننكو را در اين زمينه بكتـايلهو حر نى از زبان المتاد بيرون بكشـلـ، به خــود جرأنت داد و بر سيد:

$$
\begin{aligned}
& \text { _مكر مُمـا تنهازندكي ميكنيد؟ } \\
& \text { ــبله. مكر نمى دانستيد؟ } \\
& \text { بهتاب به دروغ كفت: } \\
& \text { ـنه. از كَجا بدأنمبٌ } \\
& \text { مرادى آهى كثـيد و جواب داد: }
\end{aligned}
$$

 سنَ و سـال من تنها باشـد و تـنها زندكى كندو
 -جرا تنها زندكي ميكنيد؟


 |متُبـب بايذ به نُسرباز بر سلـ. بهتاب مسحجوبانه كفت:




سْــن آهسته و زهز
كفت:
كا



 انختيار آتها تراز نمىيدهد.
جند دفيقشأى به مسكرت كنست. الستاد از كنار بنجره دور شُلـ. به سوى









أدامه دهد، صسحبيت راعو ض كردد كفت:






مهتاب ججواب داد:
ـبا كمـال ميل خروامـم آَمد.



















































عشُشي نوبـن به حـــاب آورد.














































 أكاه نـنود.











 بخشن يُود.







 هر كجا بأى نهد دسـت نيارندشُ بيـن.







 المان از آن دم كه دلل بخخواهد و نو نو نتوأتى.

روز بيست و بنـجـم السغند كتاب انار يخ طبر ستانه تأليف انستاد مرادى از



 استاد رفت. جند تن ديـكر از دانتشجو يان نيز آمده بودند. دكتر فر هاد نوا هــم





تغاوتى بين او باديكران نكـانـتـت



ـبا درنــكه,
المتاد رو به لر باد كر در كهـن


مهتأب اعتر اُركنان كفن:

 مرادى بالـنـى كاكلِ هاسـغ داد:

صشالغ عمى دأنم.
, فر هاد لبتختدزنان كلنت:

 مهتابس كه ال صسعبانه صر






-     - 



نزديكى كند. به نظر من واتقاً عجببب اسـت. مسنظور او را بـه هـبج و بـه درى نـيكنـبّ








 و آن ديكري بروردو
 خود بازكتـت












 خصرص بعد از آمدن دكتر نوا به تشيراز و طرز ر نتار مرادى در مورد آنها، از
 نــبت بها أحساس ميكرد، در ايجاد رابطلد دو ستـي تزديكتر ميان الر و نر هاد
 اين أفكار در احسـاس استاد نسبت به نــودون يـيـن از بـيـن دهــار تـرديد







 كن. بالأخرها اين در بستن را

## $-$





 علاتهمند بودنده نكران حالث نـدند. فردالى آن روز خبر رسيد كه مرادى به

ملّت درد كلبه در بيمارستنان تهازى شيراز بسترى المت. مـهـابِ كـه از روز



 اتاق بيمار راه ندادند. ديداركنتدكان يكى يكي رنتند. مهتاب حاضر نتشد بر وده،

 التماسكنان كفت:




 دبلاركنتدكان، زبادى تعداد آنها بودها انست.











بيماري من هبز مهتى نيسـت. يكى ناراحتى كليه أست كـه بـه زودى درشمان مى نسو د. اين كـ كريه ندارد



كرد و از بيمارستان بير ون رنـت.


سراغشن آملد، او رأبوسيل و بر سيد:
 - ميل ندارم: سـرم به شُـُـت درد ميكند.

 ,
-بيمارى او يحبـت؟



 بانيد. سالا تو بها اين خاطر نارإستى؟
 كو تامي كفت:




ناراستت باتثـ؟







 نياود.
 بازى كرد و در وأتع جیيزى نتخورد.





 مییافت، راه خحان



 شتتظر








 رiا









 حغظ كن.






كغت:


- برإي جهx


 فرهاد سكوتو كرد و مهتاب بر مـيل:



 مهتابج سر بهزير افككند ر زمزهـه كنان كفتا:




 بيـار تنهاكذانـــتـت




برده، نتوانسته امست آن طور كه بابد و سـايل راز دز خود رالاز دبكـران بــنهان















كردن او الككند، سر بر سـينهانُ نهاد و الــكـريزان كفت:

- مريم مرابـختش






 *مكتمكـمكمن.









 سترد، كيـيوان طلائين رانوالزن كرد و با با ملايمت كفـتا












مر يم بازكفت. و در بايان أضانه كرد:



#   






















به دست آورده بودكفت:






 أَيا مشتو خود رابه تو، به نو بي بروز داده است





 به اين مـــأله هـ بر ده امست و از آن تعجب ميكند.















ساصلى دارد








 بايلد علتّق در كار بأثـــلـ بر بـيلـ:





 عالمَ




































 كغـن:



 بهنهن ازدواجمى رغايت نیهو املد داد و با آن موالفتت نتخوالمدكرد. مهتاب برأنشنت و كغت:







 مر يم آهى عميت كثّبلد و كلدت:



 هر صورت بدرمان المـت و ما ناجاريم در هر مسـألهأى كه به خانواده مربوط




 بكتم كه رسـوالى خاص و عام نتـوم

 كه مرادى يه زودى درمان مى مشوده از بيهارستان بر ون مىى آيد و به كار خبود


 كجأو من خراب كجا؟؟ به سوى اناقش به راه افتاد.

 و سر او ميكذأشـت. أستاد با ديدن مهتاب، رو به بر ستار كرد و كنت:
 كم كند و كار تالن رالانجام دهد. شهما ميتو انيد به بيماران ديكر بر سهـه.



 را به لبهاهي نحود نز دبكيكرد
مرادى نكاه مهربانت را به حهر : غدلكين مهتاب دو خت و كفت:

 شـدى كتم؟




 بجربد و أَيندهات را انخراب كند.
 لحطلهاي مرادي ادامه داد:








من به تو تعلْتُ خوالهد كرفت، و اميدوارم آن رابه بادكار انز هن نكهدارى. بهتابب تحير تزده بر بيدن

- به من به به جهع دليل؟




 تايل نيـــتـت



 مر ادى لبينند زد. ههتاب كمى آرامتر ادامه داد:









 مرادى سـاكت ماند. كرية مهتاب كم كم آرام كرفت. او دل خحود را نالئى




 رنب بير بد.

 دهار امنتباه شـدهالى.
ههتابكه هنوز بغض در كلو داشثت كغت:















الستاد سنخن مهتاب را بريد و كفت:









 وادانُـت كى از جا برخيزد به سرعت از اتاق بيرون رود، به باغ بيمار سـنان، به
 بريزد.
خدارندا تحه رازى در كار اسـت كه مرأدى نمىتواند آن را بـا الو درمــيان بكذارد8




























































 خيالى در حندلى هايى اتوبورس نـم داده بو دنـلـ.






















 رسيدند. سركردة أنها نكامى به دائحل اتوبوس انككند، بول راكه سحدرد بنجاه تومان مى شُد از رانْندهكركتت، شُدر و و كفت:


# _نتط ممين <br> رانتده با فرو تنى جبوابب داد: 




 در كنارش بودند ير يرسيل: - توجه كار.
 ـأســت جـيــت ـكرمعلي. _أن دو زنكي هسـتندو - عبانم و دنترم مر - هر سـه تأبائيد بايبن.
 - جون و جحرا ندارد. زود باتُيد. معطُلِ نكنيد.



 راهز ن رو به رأنتدهكر در كغتـ:


الست و جأده هـم هـونار نبــتـت








3امنمند.


 نسكّم الر الر هسهـ:

 مطرت : -


 -





$$
\begin{aligned}
& \text { كسى را بكيرند و به اينجا بياورند. فهـيلـيى } \\
& \text { سبس مكتّى كرد و أقزو د: }
\end{aligned}
$$

 به موشمردكى نزن. زبانت رابيه كار بينـلز .
 بى نايده ديلد. سر به زير انكـند و بأحانتى انــر ده كفت:

 نحودت واكذار مىكنم.
 تغنكدارش كردو كفت:



 تو دل آنها تكان بخنورد.

 آتها ناموس هن هـستن.
خان به تهتهه خنديد و كـفت:


ناموست را بـخواهى، برأى بازكر فتن آنها بر مىیردى.



سريبجهى نكنى، غانرادهات اينها درامانيند. مهانطور كه الآن ديدى دسـنور



سردأر الز نر نالهله كه:
 لرهـ
مر هال بال



 نسذنى. لهعهدى سر شأر لز




 سر هار كا
 هزار تومان مرل نله هرامم ألرمج نحان لبَّند رد ر كلهت:





 بكذلرى وهر جه زودتَر يبايي، عألفهات را از كرو در آوزى
 جقلنر مشـكل استغ.




 *ى أدميزاد بي جها









 -1.1.

بازكر داندند.

راهز نان حغظ كنل.














 عطر فـت دلنلًاريـشان مى داد، و آنها را



 A Alt,
















 آن للذ م


ميدوهت.































خُوشّ نرو رنت.


-


-
:






P完
-







 نـــــماند.







مريمث برسبد:






 بزر كترش طاهر هنحانمبرا. عالبهخانم




 يحجها




 شورهرن هر دو معلَمنـد


 أست و ديكر بجهدالز نمى شود. سبس خنديدو و أدامي داد:











 برمىكردد.
عاليه خاناتم بر سيد:













 نمىدانتست
























بالهن طلرأمه كمكا:

مر بر بيواب

مراد سبر تردهد هر سهـ:



_از خـو دش بيرس.



























 بدهم.
ـــرد ار تادر كهلانى. از مالكان بزركى كيلان.
 ـــوبـبله.



 الهن طرشن (t)












 خو د، يعنى به منكام به دنيا آوردن مراده از آنتجاكه در ايل دكتر وجو



















 بيسنتر دريار: وضع زندكى إو در تهر الن دور ميزد باسـغ مسكنـ، المـا طلـول


















 خيلم سـادهأى و كرد شوراندهاكي.
 سـ نار بنوازم.




نواختن.كت
مراد لبختندزن







- جر||اجازه ميخواشى؟








 الســت جيستع!
- 







هر يـم ختند يلد و كفت:


ــالز بودن اينجا خـيلى ناراحتى؟


 بكاهـم







 دو اسير الستفلادْ كثلد.









 از خاطرات كودكى، الز كذيْتهو واز آرزورماى آيندهنشان.










 اسارت هر كز به بايلان نر سـر







كار سادهدلى را بي آنجا رسانده بود كه أين معاثر ت روزاته را سركر مى سالمى







 ميان آوردند، و بااينكه مى دانسستند موانع بز, بك در راه و مال أنها و ججود دارد،









 9Yした
 تهىSHi -- عههد بيبند بـم؟

$$
\begin{aligned}
& \text { - عهد بستهايمبم }
\end{aligned}
$$





 كنيل و كنت:
 تو ديكر ندى توأنيم يكلديكر را ببينيمه



 -يراي جه بايل نز ديكى به هـهال بانـد

 درست مىكو بم يانته








مراد دوختـو كنت:






 , ادر انتخاب جفت آزاد كذأنته، المـت؟ ـاين مـم كاملأ درستا امـت.



 ابن سادكى ما رمهاهت نسغواهد داد.

 ندارم.












 براحساس او اردو زده بود، كه أكر تُرار بو2آن را الز دل بيرون كتلده مىبايست تلـب خود

بسيار كفت:







 مراد ختنديل و كفت:


 -

 . 2

مريم از جها جـــت و كفت:

مراد لحظهاى اند بشُبد ر كغت:





 مـم با تحو دنـان بيأو







 إسب ,


 دانتـته باتُـتم:


ـاز تو متـثكرم مراد. من ديكر بايد بروم. شحداحافظظ.
ـ ـحدانكهبار.





















بس در دو تابستانىى كه در ايل به سر برده بود، بعنى مجمبوعأ حدود جهارماه،



















 خويش بـلب مكرهرد.





 بر سيلد:








ببر د. كار شُـو خحى كه نيــتـ.








 سالن ديكر در كجا نحوالهد بود؟ و مراد در كجا؟ اكر ثمين المروز و فردا مـر دار

 المـت كه اكَ باج
 متاو مت در متابل آنهارا ندارده.














































 بردند. كاروان نـادى بود كه بيـن میرفتن.
 فالدر براي تهية بول














 خاى سردكور.



























 مستسرى خو دنشا


خـو الهـركرد.




 - دربار:هتي؟




 :







 - جه اتحدامى؟




- توب.





 تـود.





 هُخألفت كن
 -



- 




 رضايت دمد.

 بهانهاى از يـش مادرت غيبت ميكنى















 .



 خحودت بر دارى.












 ريختتى

 !







كغت:






در برابر بلـرم مسـئول نيستيلـ

 ملويـت






 ناسهلامتى مادر بودى. تحرا جلونو وانكر فتي؟




بازى سرنرُــت



تـــا تبو ل كنبد9



 قانون دارد. شهر هروت كه نيستـ. من يكى دختر عاتل و بالْغم كه مطابق ميل و












 دوستُ دارمو دوستـم دارد.





 _لابد آن وقت نـو هر تحط بوردا




 ندارند؟



$$
\begin{aligned}
& \text { بامُـده او دارد، و يكى عيب نمى توالنيد بر الى او بيابيلد. } \\
& \text { - بول كه ندارد! }
\end{aligned}
$$





 ;ا مىكر دانبهـ.




































 برداريد و اجازّه بدهيد مراد به دستبو ستان بيايد.
 اجازة:ورود داد.











 أبس در دلاو تكان بنخورد.


نـتود.
 سيس هرأد مكثي كرده و افزود:




 خنواهلد رسيل.
عاليه خانمب بالحـنى كنابددالر كنت:


 مريم به جاي مراد جورابِ مادرشُ را دادك











انكــتـت مر يم كرد، يينـانى او را بوسيلد و بير ون رفت.








 دستباغت تركـنى دور تادور آن جيله نـده بود جـا


















 مى خيواملد و آرزو دارنده از و مـال هـم بهر همند شـوند.




 لير يز بود، سر به سمينه براد نهاد ر كنت:
 جر إغان كر ده است.













 بيندبم. تو اين طور فكر نصىكنى؟
مراد سر مر يـم را به مينه نـــر د، بو سه، بر مو هايش زد و كفت:






باشـى حسـد مى









 خو نُبتختى را يِى جا به كسى بدهند؟



 تُـر: زندكى انــان انست.

 شـّت خحو دخوالمى مردهاستا من به عكس دلم مى دخوالهد اولين فرزندمان
 - برای جهـ



 اين آرزوي مرا'برآورد.







دوستـت نـأرد زندكى كند. بسـوزد و بـــازُد.



روى حـــاب و كتاب مبررت مىـيرد.






 كا



 - تحوبـ. تو بكو.

- مهتاب

 - با بحى موالنته؟ -



مريمبو مراد زندكى عانمقانه و سـعادتآميز خود ;ا در مـسيط آرام و بـا








كتــب؟



 ـدائيت زن ندارد9

 مادربز,





 زودتر به تهرالن بروديـم.



 را
-

 موتود. (1)



 برو4-4









بالـحنى ملايم كفت:

- مهتأب, ينشيهن، بانو حر فـ دارم.

$: \sim$

 تر بن S,


















فرياد كـشبد:






ــالمـم عادر تو مريـم نبود؟






凡

















 931,
 تو سـخن بكو يل. نه من.

 ر بیى مقدمه كفت:


 فر ياد كتـبد:

هیزی بـكو.


-

 سـس آَرام كرفتند.







































































جنكى باراهز نان هسشنل.













 داخحل جنز<


 |افتادند.





 .
左 لرلا




 - -
 هلر هره الو





 لیظهاي تفكْر بر سبد:

















 هست او را راضی كن كه بيابد اينجا بيش ما ما


 به دل خو دت راه نله.





بیN المُر لـ




 H 13 a

ثرا (ر)

كر لـت



 م





 خاكى بر مـر مان ثُمد. عاليه خحاتم انـكـ ريزالن هرسيلد:

## ـ جنازهأن كجاست؟

بيبى اشمر ف بر سرز نان و كر يه كنان كغن













 دست آورد آز جانار بيرون رنت.
















































 كنت:









## 




 .
左
 .

به دلت هرهی


=
 نمسغرامم.













 باز



















－

find
有 －届 6ا ＝ مهـا促 If spop
P
ـ

－أر تُ
－



عروسى الــتـ．


بالى



كفت:
















 هركز مُو هر نتخوامـم كر 2.












 ـ













 نبود. تو آنتدر در آمدن نأشر كرده بردى كي من ديكر باك الز آمدنت نالميـد




 بارجه آنا بو 2.
سر دار غز يلـ:



















هالـ من أسـت.
 والله، به خهدا...
سردال促
 Tprotror
-a
 -

 المت adytubur -2 2 2
和




























 -يس عیكونى جه كنبه

 رير ميلـ
-
-
Pand
حالزه
 (1) d


 . + d - المن
 را را居 بر

مبلمهم
-
 -



 كيلان، بيكيلهن.

مى توانِيم ز زندكى كنبه؟








 زبانها نيـندانخته ألمـت، بايلد به شهر ديكرى كو

 هى

 عهملى عيآيد؟



 سـردار كـى مكـت كرد و كنـت:






=


 4
 بكثهو 9 دلر د ندلر مان الهنهمانست

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$




 بار خر بلـ.



















 اصنهان رنت.










































## $\mu$

















 داروى حياتْبختُ به دسـت أو خـوامد رسبلـ.


جهر: او انكتنههو بر سبيل:
-

 -






 كفت:

ـبـله. الْبته مثل يكى نـو أهر. مرادى أهى كثـيد و كِنت:





نكران نبائبد.






















المتاد نغسـي به رإحتى كـتيد و كنـت:
-از تو متْ
بكني.
;رهاد جلو آمل. مرادى گُنت:

زنهير رأز كردن من باز كن.











 اين نام


و ور مبله: - الر ها الها باششد.




- اليكانـ...














 نتىيُـنـانــم
 نحوابـ رنته بود.




كر فته و كفته بود:




ساعتـنه صبـ صبر كـمْ

- مر يبججان، بيمازستان تانون ن و مغر رات دارد. هـرا بس بههت بـيتابى

مريمّ به التماس أنتاده بود كه:
ــهـناب جان. بىدانم كه بيمار ستان تانون و مغر رات داره، الما من ديكر




















 است9
























كنت:

 به مـ بازكو بند.

رالانهام دــمr.


 استاد داد:





- محتورباتٌ










 بــت و أن دو رابابا مـم تنها كذأُتـت





 خال(صه براي فر هاد بازكو كرد، و فر هادكه تازه داشــت معنى رنتار المثاد رابا

 ـاز ترار شعلو بابي اين طلور بانـد. مبس مكتيكـرد و ادامه داد:










 امـلا


 شوه

 تحو نـهحال بانـيلد.


- 




نـباث سمواملم يالمت. FII









الز دست مىداد. مهناب دوبار. كفت:
-
فزهـاد حرف أو رابر يد:



مهتاب لبخندى زدو كنت:





مهتاب آمي كشبد و كفت:

سـاعتى بعل كه فر هاد و مهتاب به اتاق بيهار بازكــتـند، المتاد حر خوراب


 دارو هاى ديكرى راكه در دسترس بود تجو يز كردند. برادى، در در هالتى ميان






 مینشـرد.









 مريمرالاز جر بان كذذشته نورهر مهبوبسن آكاهكرد.




















 بيمضابِه دربار:الو به الجرا در آوزند





 اين بود






 مى مرد، طاهره نحو الهر مراد
 داد كد بـ كندكارك




 بانت، اما مراد بيهونّ،
















 جندين ماه طرل كشيد تـا حــال مـراد رو بـه بـهبود كـنالتــتا، و جــوالن














 نتشانى نامعلو .



































 تـحصيلم رواY
 زرا'نسـه أعز'ام مُـد










































































در انتظارش بودهأند، بالاغخر ه سُروع سُو امند كر د.














 فروبـــة بود








 آر ميمـ.


