

## نان آن سالها

# نان آن سالها <br> هاينريشبُل 

ترجمة سيامك گَلشيرى

(ا)


> "Das Brot der fruhen Jahre: erzahlung, c1955"
PTrged/.j ir is.
ردهبندى كنگره
ردهبندى ديويى

# (2) <br>  <br>  <br>  <br> morvarid_pub@yahoo.com <br> www.iketab.com 

$$
\begin{aligned}
& \text { نان آن سالها } \\
& \text { هاينر يش بل } \\
& \text { ترجمهى سيامك كلشيرى } \\
& \text { جانٍ سوم } \\
& \text { چابٌ گُلشن } \\
& \text { تيراز • • } 11 \text { جلد } \\
& \text { ISBN 978-964-8838-80-0 } 9 \text { شی } \\
& \text { تو تومان }
\end{aligned}
$$

روزى كه هِدويگ آملـ، يكى روز دو شنبه بود و صبح همان دو شنبه دلم


 راهرو بلند گفت: (ابراتون نامه اومله، از خونهس.) و و قتى نـامه را از زير در تو فر ستاد، نامهاى به سفيلى برف كه در سائَ تيرهاى كهـ هنوز توى اتاقم بود، لغزيل، با و حشت از جايـم پـريدم، پــون روى پــاكت
 پست سريعالسير افتاد.
 توى اين شهر زندگى مى كنم، فقط دو تا از اين نامهها، كه مُهر پسِتِ
 مادرم بود و نامهٔ دوم خبر تصادف خو دش ، هممان وقتى كه هر دو پايش شكسته بود و اين يكى سومى بو د. گو شهاش را پاره كردم و نـامه را
\&

درآوردم و و قتى خو اندمش، خيالـم راحت شد. پـرم نو شته بو د:

يادت نرود هِلويگ، دنختر مولر، كه بـرايش اتـاق
تهيه كردداى، امروز با قطار ساعت يازده و چههل و هفت
دقيته مىرسل. خوشانحلاق باش، برو دنبالش و يادت باشلد كه چنا شا خهه گا بخرى و رفتارت دوسشانه باشلـ.
سعى كن احساسات يك چـــنين دنــترى را درك كــنى: اوّلين بار است كه تنها به شهر مىآ يل، خيابان و محلـها

 ظهر، به وحشتش مى/اندازد. يادت نرود كه فقط بيست سالش است و براى معلم شلـن به شهر مىآيل. حـيغ شل كه ديگر نمىتوانــى يكشـنبهها بـه د يــنـنم بـيا يـى

حيف إرويت ا مىبوسم، پلرت.

بعلهها اغلب به اين موضوع فكر مىكردم كـه اگـر آن روز دنـبـال هِلويگ به ايستخاه رامآهن نرفته بودم، پچه اتغاقى مى افتاد: مثل آدمى
 مى گذاشتم، قدم به يك زندگى كه در آن روزهها، پيش از آشــنايى بـا
 حرف مىزدم، همين اسم را به آن زندگى مى دادم؛ اما آن زندگى را، آن زندگى كه مثل قطارى در طرف ديگر سكوى راهآهن آماده حركت بو هد، قطارى كه راحت مىتوانستـم بر آن سـوار شـوم، حـالا مبن در رؤيـاهايم مىبينم و آن زندگى كه آنو قتتها برايــم كـاملاً تسـحمل یذير
v

بود، حالا تبديل به جهنم شلده: وقتى آن زنـدگى را مسجسم مـى كنمّ،
 مى بينم، صداى حرفـهايمب را مى شنوم، مثل آدمى كـهـه تـوى خـوابـ برادر دوقلويى را كه هرگز نداشته، در حال لبخند زدن يا حرف زدن
 حامل آن بوده، از بين رفته باشد

 وقتى متخصص تعمير و سرويس ماشينهاي لباسشويي خو دكار شلهه
 يكشنبه ها كه شوهرها سر كار نمى روند، براى سر درآوردن از كيفيت و طرز كار اين ماشينهاى گران قيمت، با آنها ور مى روند و مـن پـاى
 حو مئ شهر مى كشاند. همينكه وارد خانه مـى شوم، بـوى سـو ختغى







 دوباره طرز كار دستگاه را با صسميميت و لبـختند بـراى شـانـان تـو ضيح مى دهم، بعلد دستگاه را روشن میكنمب و در حالى كـه دستهــايم را
^

مى شويمr، مؤدبانه بـه حـرفـهـاى غـير متخخصصانهُ مـردِ خــانه گـوش

 مى دهـم امضاء كـنتنل، اغغـلب بـادقت بـه آن نگــاه نـمى كننـل و مـن بـا خونسردى سوار اتومبيلم مى شوم و به طرف مقصل بـعلى حـركت مىكنم. دوازده ساعت در روز كار مىكردم، حتى يكشننبهها و گاهى هم با
 به كليسا مى رفتم كه بيشتر مواقع دير مى رسيلم و بعلـ با حالى نگران
 هنوز شروع نشلده بود، نفس راحتى مىكشيلم و خسستـه در نـيمكتى
 محراب، زنگگِ قسمتِ دوم مراسمب نيايش را به صلا درمى آورد. اينها شرح ساعتهايیى بـود كـه مـن از خــو دم، كـارم و دستههـايـم مـتنغر مى شـلم.

صبح آن روز دوشنبه خسته بودم، هنوز شش درخواست ديگر از يكشنبه باقى مانلده بود و من صلالى صـاحبخانه|م را از تـوى راهـرو مى شنيلم كه پاى تلفن مى گفت: "اپششم، بهششون مى گـم.") روى تخـت نشستمr، سيگار كشيدم و به پـدرم فكر كردم. او را مى ديلـم كه سر شب از شهر عبور مىكنلد تا نامه را به قطارى بر سانل كه ساعت ده شـب در كنوختا تو قف مى كنل؛ مى ديلدمش كه از ميدان و از كنار كليسا رد مى شود، از جلوِ خانهُ هـولرها مـى گـذرده، از

نان آن سالها

بلوار باريك با آن درختـهاى كج و معو جش عبور مىكنلد؛ بعلـ ميانبر
 مى گَذرد و به حياط مى رسل، سرش را بالا مى كند و به بشـتِ ديـوارِ












 قطارى تحويل بدهيم كه از طرف مقابل مى آمد و سر ساعت ده و و نيم در بروخن، يعنى جايى كه مـادرم در بـيمار ستانِ آنـجا بسـترى بــوده، تو قف مىكرد.
 برمى گشت، چون از طرفى چهار دقيقه صرفه جويى در و قت بـرأيش
 طرف ديغر بيشتر و قتها مى خخواست دفتر يــا تـعدادى كـاغذ بـراى نو شتن بردارد.
\& 1.

وقتى ملر سه را در آن يكششنبه شبهاى تابستان بهياد مـى آوردم،
 مى انسباشت، كـلاهها تكـو تـوى از جــالباسي پشتِ ديـوارِ كـلاسهـا آويزان بود، كفـ راهروها تازه روغن خورده بود، رنگا بـرنز نـقرهاى
 عكسن هيتلر را در آنجا نصب مىكردند، بهـ تيرگى گراييله بود و يقه زنرال شارنهورست روى ديوارِ كنارِ دِر اتاقِ دبيرها بـه سرخحى خون
بو2.

يكبار سعى كردم يیى برگ گزارش مهرخو رده را از روى ميز اتاق
 خش خش كرد كه وقتى خواستم آن را تا كنم و بگذارم زير بيراهـنمه،
 گرفت و سر جايش، روى ميز، گذاشت. سعى نكرد صافش كنل، حتى مرا سرزنش هـم نكرد، اما از آن بهبعد مـجبور بودم توى راهرو، تكـ و تنها كنار يقه خونرنگ شارنهورست و كنار سرخیى لبهاى ايفىڭثّى، كه عكسش از ديوار كاس دوازدهـم آويزان بود، منتظر او بـمانم، آن هـم توى راهرويى كه چحيزى جز تاريكى نداشـت و فقط مى شد گهچگاه از روزنـه در نگاهى توى كالس دوازدهـم انداخت كه آنجاهـ هـم از راهرو تاريكتر بود. يكبار روى زمين، كه تازه روغن خورده بودد، يك آس
 شارنهورست بود و آغشته بـه روغنى بود كـه بـوى نـاهـار مــلرسه را داشت. جلِوِ كاسىها جاى دايـرهشكل ظـرفـهاى داغ غــنا را روى
 ظهرهاى دو شنبه جلوِ كالس مان قرار داشتت، گر سنهام كرد، طورى كه

نان آن سالها

حتى سرخى يقئ شارنهورست، سرخى لبهـاى اييىىثنى و سـرخـى آس دل هـم نمىتوانست برطرفش كند.

 آن كيكههاى خاكسترى تيرهرنگی را به ما بدهد كه لائه مربايىاش بـا سرخى يقعٔ شارنهورست بود. وقتى از خيابانهاى تاريك و ساكت به


 مـغازه فـوندال نـزديكتر مـى شـديم، بـيشتر او را تشـويق مـى
 پسر فوندال توى كلاس شاگر شش بود و شاگر د بدى هـم بو د، اما هممين



 يكشنبهشبها، سر ساعت ده، اين نمايش صامت اجرا مى شد: يكى



 مى زد: (ایدر، آقاى دبير او مدهن.)"
پـرم بیهيجِ حرفى انتظار مىكشيد، در حالى كه من پشت سر او مى ايستادم و رايحهٔ شام فوندالهــا شـامهام را نــوازش مـى داد: بـوى

گو شت سرخ كرده يا زامبون آبَپز مى آمل و اگر درِ زيرزمين تصادفاً


 خو دمان داشتيم و نه كاغذى. پدر تا خانه نان را زير بغل مى




















نان آن سالها

$$
\begin{aligned}
& \text { بود، در دست گرفته بودم. پچهرهٔ بدرم مثل هميشه آرام و مغرور بود. } \\
& \text { گفت: (॥ديروز مجّبور شدم به پسرش پنج بدم.") }
\end{aligned}
$$

از توى آشیزخانه صداى صاحبخانهام را شنيدم كـه داشت قـهوه آسيا مىكرد، مى شنيدم كه داشت آرام و صميمانه دختر كو پیكش سرزنش مىكرد و مـن دلم مـى خخواست بـرگردم تـوى رخـتخواب و


 دستور مى داد پاى و يک كيف آب گرم بياو رند سـر تـختم و و وقتـى ديگران براى خوردن صبـحانه به طـبقهُ پـايين مـى رفتند، مـن دوبـاره



 تا می زد -به تختت من، مثل آنكه تخت جذامى ها باشلد، دست نمى زد


 مهربان شده بودند، كه ديگر نگفتنى است. البـته بـعد از درگــذ

 سيبزمينى پو ست مىگرفتم يا جارو بهدست تـوى راهـروه ها بـرسه

ه IF

مىزدم -و ويتسل ديگر با من هملدردى نشان نمى داد و هر بار كه مرا

 مىتر سيلم و به آشهزخانه فرار مىكردم، جايى كه زیـر پر و بال خانـم فِشُتر احساس امنيت مىكردم. كمكش مى كردم ترشى كلم در ست كنـ
 پو دينگ گيرم مى آملـ و در آن حال، ترانههاى خلدمتكاران آشپیخخانه به من آرامش خيال مى داد. دخترها مى بايست بعضى قسمـت هاى آو از را كه بهنظر خانم فِشتر خالف ادب بود ـ - جاهايى مثل: او مرد در شب تاريك و طو لانى با زن نرد عشَ باختـ")ــبا زمزمه ناديلده مىگرفتن.


 براى من كارى پيش ويكـوِبِر پيدا كرد و بالاخره بعـد از آنكه كارآموزى

بروكار پيش ويكـوِبِر شروع به كار كردم.

آن روز، هفت سال بعد از زمانى كه در خوابِاه كارآموزان زندگى مىكردم، خانم ويتسل را در يك ايستگاه تراموا ديلم، ماشينم را نڭگه داشتم، بیياده شلدم و از او خواستم سوار شود كه به شهر بر سانمش. قبول كرد، ولى وقتى رساندمش جلوِ آپارتمانش، بـا لحـنـى دو سـتانه درآمل گفت: الخيلى ممنونمه ولى ماشين داشتن معنى أین نيست كه آدم جحيزى شده.....)
لحاف را روى سرم نكشيدم و به خودم زیحمت ندادم بيينم خانـم ويتسل حق داشته يا نه، جون برايـم مهـم نبود پجيزى شده باشـم يا نه.

نان آن سالها 10 ا

و قتى خانم صاحبخانه با صبحانه وارد شلـ، هنوز لب تخت نشسته بودم. نامئ پِرم را دادم دستش. و قتى داشتـم قهوه مـى ريختم و مـربا روى نان مى ماليدم، خواندش.
كفت: (اللبته كه مىرين اونجا.") و نامه را گذاشت روى سينى، كنار شكردان. ااخوش اخلاق باشين و براى ناهار دعـوتش كـنين. يـادتون باشه اين دخترهاى جوون خیلى گر سنهتر از اونى هستن كه ظاهر شون نـشـون مى د.0)

 از خيابو نكوربل بو د. پشت تلفن گريه مى كرد كه ماشينش كار نمى كنه. ازتون خواهش كرد همين حالا برين اونجا."
 خانم صاحبخانه|م شانههايش را بالا انداخت و و رفت ؛ صبـحانهام را خوردم، دست و صو رتم را شستم و به دختر مولر فكر كردم كه اصلاً



و به خططش خنديده بودم.

مولر توى نامه نوشته بو د:

دخترم، هِدويگ، ماه فوريه به شهر خواهد آمد تا تا تحصيلش را در آكادمى تربيت معلم شروع كند. از شما
\$19 هاينريش بل

مدنون خحواهم شلد اكر مساعدت فر موده، اتاقى براى او
تــهيه نـــما ييل. مــطمئناً هـــنوز مـرا درست بـهـنـاطر
نياوردها يل: من ملـير مــرسهُ هـوفمان فـون فـالرزلِِن
هستم كه شما هم پچند سالى آنجا درس خوانلدهايل.

با ايـن شـيوه مــحترمانه مـى خواسـت بگـويد كـه مـن در شــانزده
سـالگی، بـعلـ از آنكـه دوبـار در كـالاس هشـتم درجـا زدم، كـارنامهٔ مردودى را دستم دادهانلـ و عذرم را خو استهانل. مولر ادامه داده بو د:

البته شا يل بالاغخره مرا بهنحاطر آورده باشيلـ و مـن اميلوارم كه درخواستم شما را خحيلى به دردسر نيندازد. نو/هشمنام اتاقى كـه بــراى دنــترم مـى
 نزديك آكاذمى تربيت معلم باشلد، البته چچنانحچه امكان
 اججازه مى خواهمم تأكيد كنم كه اجبارة آن در هو صورت مناسب باشلد.

با خواندن اين نامه، مولرى كه مى شناختم، برايـم كاملأ آدم ديخرى شد: در ذهنم از او تصوير آدمى نرمخو و فرامو شكار و تـا حــلـودى شلختته نقش بسته بو د، اما حالا تبديل به آدم سختغ كه زمين تأ آسمان با آن آدمى كه مى شناختم، تفاوت داشت آشت. هـمين كلمهٔ مناسب كافى بـود تـا از او، كـه اصــلاً در خـاطرم آدم


IV $>$ نان آن سالها

حتى پـرم هـم برايـم از دورانى حرف زده بود كه قيمت نيمكيلو كـرهـه ، يك مارك بود، اجاره يكى اتاق مبله با صببحانه ده مارك بود د، دورانى كـي آدم مىتوانست با سى فنيخ، دخترى را با خود به كاباره ببرد و آدم
 ملامتبار به زبان مى آورد كه گويى چهار بـرابـر شــدن قـيمت كـره،


 به هر حال گر سنگى قيمتها را به من ياد داد. آن روزها ها تصوير نان تازه



 كه معتاد به مواد مخلدر است، به نان اعتياد پيدا كرده بودم. از خودم
 آمد و براىمان با نشان دادن اسلايد دربارء سغر اكتشافى اش بـ به قطب
 همانطور زنده تكهتكه مىكردند و خام مى خوردنـلـ هنوز هـو هم و وقتى






\$
 مى گذارم شان توى آشیزخاتهُ صاحبخانهام.
بدترين دوران زندگى ام، مامهاى اوّل پس از درگذ شت مادرم


 بود و از اين شغل جلديلم هم متنغر بودم، آنقدر از استادكارم مترم متنفر









 سوپ را از دستشان بيرون نكشم. هـميشه ديـروقت، يـعنى وقـتى وانى
 نمى خو استند آنها سوءظن بيلدا كنند، انگار كه. مثلاً داشتند در اينجها با





نان آن سالها 19

پر از بو دينگ بيرون مى فر ستاد: رنگ اين پودينگ هميشـشه سرخ بود، بـه
 بهطر ف گیشه هـجوم مى برديـم، خحو اهر كالرا آن پشـت، توى آشيزخانه، ، ايستاده بود و سرش را تكان مسىداد، آه مسىششيل و بـيشتر و قتههـا تزديك بود بزنل زير گريهه. بـعا مى گفت: (اصبر كنين.)" دوباره مىرفت
 زردى گوگرد بود، بـه زردى خور شيلـ توى تابلو هـاى نقاشان تازه كار.و

 تكهنانی هـم گير مان مى آمل و يكبار در ماه خو اهر كارا سهـميئ سيگار خــودش را بــين مــا قسـمـت مـىكرد: هـركدام يكـى يــا دوتـا از آن

 ندارد. هر ماه اين گرو هها كه خْواهر كارا بـه هـمين ترتيبـ بـه آنها غذا

 يكشنبه: يكشنبهها گاهی سيـبزمينى با آبگو شـت مى دادنـل و مـن بـا اشتياق زياد انتظار آخحر ماه را مى كشيلدم تا بـه گروه ديگرى بـييونلـم، حال آدمى زنـدانى را داشتم كه مـنتظر است دوره زنـلـانش بــه آخــر بر سلـ.
از هـمان موقع بود كه از لفظ مناسب متنفر شدم، چحون هـيششه آن را از دهان استادكارم مى شنيلدم: ويكوِبِر در و اقع از هـمان آدمهايیى بود كه بهـ آنها انسان شـريف مىگوينل. بركار بود، در حرفهاش خبره بود، بـه شيوه́ خودش حتى آدم خوش قلبىى بود. من هــنوز كــاملاً شـانز ده

سالم نشده بود كه براى گــنرانــدن دورهُ آمـوزشى پـيش او رفـتم. او آنموقع دو دستيار داشت و چههار كارآموز، حتى يك استادكار داشت كه بيشتر وقتها در كارخانأ كو جككى كه تازه راه انداختـهـ بـود، كـار

 فقط از او خو شم نمىى آمل، اما دو مـاه بـعل،، بـهـخاطر بـوهايى كـه از
 نتششيله بودم: بوى كيك تازه، بوى كباب و روغن حيوانى داغ، و اين





 بيشتر وقتههـا هـم هـمانطور ســرد تـوى راه مـى بلعيدمشـن ، سـركار

 مششترى به من نان، بشقابى سوب يا خـوراك ديگـرى بــههل. بـيشتر

 درونــم خــانه كـرده بـود، چجـيزى نـمى دانست. يكـبـار مـخفيانه بـه حرفههاى زنى گوش دادم كه داشت درباره من حرف مىزد؛؛ داشت
 موقع فكر كردم چجقدر عالى است كه پسر مؤدبى بهنظر مى آيـم و از آن

Y
به بعد خو دم را دقيقتر توى آينهأى كه به ديوارِ دست شويي خوابِاهِ
 وارسى كردم، لبهايمب را جلو بردم، بعل عقب دادم و با خودم فكـر




 من درباره وضع شهر مى پر سيد و من مـجبور مى شدم از بـازار سـياه




 سيبزمينى هاى سرد را پو ست میگرفت و مى ريـخت توى ماهى تابه
 يك كلم از آشبزخانه بيرون آمد و گفت : (پفقط همينو تونسنتم پيلا كنمـ. فكر كنم بشه باهاش سالاد درست كرد... .) اما اين طور مواقـع هــيـِ
 دربارهٔ وضع شهر واقعيت را نگغفتهام. قيمت نـان، كـره و كـــم را هـم برايش مى گفتم و او هر بار وحشت مى وكرد، ولى انگار هر بر بار فراموش
 براى خودم نان بخرم و و قتى پول پدر میى رسيلد، مى رفتم بازار سياه،


روى نيمكتى يا جايى توى خرابهاى مىنشستم، نان را نصف مى كردم





















 بود و يا براى عيادتش آورده بودند: ميوه يا يكى شيشه شير، تكـهـاى

نان آن سالها

كيكى، اما من نمىتوانستم چجيزى بخخورم، چون مى دانستـم كه سل دارد و بايل خوب غذا بخخورد. اما اصرار مىكرد و مـىگغت اگـر نـختورم، خراب مى شونل و پـلر مىگفت: ا(كلاره، خودت بايلـ بخخورى. تو بايل

 او زنى بسترى بود كه مـن تـوى چششـمهايش آن گـرگ را مـى ديلـم و مى دانستـم كه اين زن هـمهٔ آن پجيزهايى را كه مـادرم كـنار مـى گذارد، مى خورد، آنو قت دستههاى گرم مادرم را روى بازويـم حس مى میردم و توى چششـمهايش ترس از حرص و طمحع هـمـسايه|ش را مـى ديلم.
 مى دونـم كه گر سنهای، مى دونـم تو شهر پچه خـبره.") ولى من فقط سر تكان مى دادم، دستههاى مادرم را مثل خودش فشار مى دادم و ساكت به او التمـاس مىكردم ديخر از من نـخواههـل جــيزى بـتخورم، آنو قت
 منظورم را فهميله. مى گفتم: (اشايل تو خونه بهتر بشى، شايلد اگه برى
 نيست، نمى ذارن هم بيام خونه، پحون مرضهم مسرىيه.") و بعل و قتى با دكــتر صــحبت كــرديـم، خـودم و پـــرم را مـى گويـم، از او بـهنخاطر بى تفاوتى اش متنفر شدم؛ بهجاى اينكه با ما صحبت كنل، داشت به جيزى ديگرى فكر مىكرد، وقتى به سؤ الهاى پلدرم جواب مى داد،


لب هاى سرخشش، فهميدم كه مادرم مى ميرد. با اين همه زنى كه كنار تخخت مادرم بسترى بود، زودتر مرد. صبح يكى روز يكشنبه كه براى ملاقات آملـيـم، مرده بود. تخخت خالى بود و

شوهرش، كه انگار تازه خبر مرگ زنش را شنيده باشد، آمله بود توى اتاق بيمارستان و داشت وسايل بىارزش زنش را كه عـبارت بـو د از سنجاقههاى سر، يک جعبه پودر، لبـاس زير و يک قوطى كـبريت از
 را بــدهد، و سـايلش را جــمع كـرد. قــدش كـوتاه بـود و لاغـر، شـبيه اردكىماهى بود، يو ستش تيره بود و پششمههاى كاملاً گرد و ريز داشت و وقتى پر ستار اورزانس آمد توى اتاق، بـهخاطر يكى قـوطى كـنسرو گو شت، كه توى گنجهه پیدايش نكرده بود، سرش داد كشيل. پر ستار كه

 نداشته.") سنجاقههاى سر زنش را بـه حـال تـهـديدآميز جـلوِ پـرستار
 مدام فرياد مى كشيل: ا(كنسرو گوشت كجاس؟؟ من مـى خـو امش. اگــه پيلاش نكنمه، تموم اتاقو زيرو رو مىكنم."" پرستار سرخ شـلده بـود و شروع كرد به فرياد كشيدن و من توى پهرهاش مى خو انـد
 زمين، با پا لگُد شان مى كرد و فرياد مى كششيد: المن كنسروو مى خحوام.
 دويد توى راهرو تا كسى را بياورد و من ميان پر ستار و مرد ايستادم،
 بود، خيلى فرزتر از من و توانست با آن مشته هاى

 موش خرمايى هايى كه خدمتكارهاى آشچزخانهُ خو آبگاه كارآموزان به

تله مى انداختتند. مرد داد مى زد: (اكنسرومو مى خوام، هرزه، كنسرومو
 كشيدند توى راهرو، اما از پشتِ درِ بسته هـم مى شنيدم كه داد مى زدد: "(من كنسرومو مى خوام، دزدها.")
سر و صداى بيرون كه خوابيل، به هم نگاه كرديـم و مادر آهسـته گفت: (اهر و قت مى اوملد، سر پولى كه زنه بهش مى داد تا خــو راكـى بخره، دعواشون مى شد. مرده هميشه سرش داد مى كشيل و مى گفت
 نمىكرد. خيلى حرفـهاى زشتى به هـم مى زدن، آخرش هـم زنـه
 آهسته گفت: (ابيست سال بود كه ازدواج كرده بودن و تنها پسرشون تو جـنگگ كشـته شــله بـود. بـغضى وقتهــا عكسِ شـو از زيـر بـالشش درمى آورد و گريه مىكرد. هنوز اونجاس، حتى پولههاش. اونهـا رو


 توى تاريكى در كنار مادرم دراز كشيده بود و گوشت را از توى قوطى درمى آورده و مى خوردده.

سالهها پس از مرگ مـادرم، پــر اغــلب بـرایـم نـامه مـى شوشت،

 آزگار تنها توى شهر زندگى كردم. آنوقتها، بعلد از مرگ مادرم، به من
\& Y\&

پيشنهاد كرد محل كارآموزىام راعوض كنم و در كنوختا دوره ببينم، اما من مى خواستم در شهر بمانم، پحون تازه داشتم راه و پپاه را يـاد مىگرفتتم؛ چـمّو خـم كار را الز ويكـوِبِر ياد مىگرفتم و برايم مهم بو د كه

 رو شن داشت. بيشتر وقتها با او بودم. شبـهاى تابستان با هـم كنار راين قدم مىزديم يا بستنى مى خورديم و من وقتى در تاريكى روى پــايينترين قســمـت ســنغگهاي بـازالتِ آبـى رنگِ ديـواره بـارانـداز مـىنشستيم و يــاهاى لخختمــان را تـوْى آب آويــزان مــى كرديمى، مى مو سيدمش. در شـبـهاى مهتابى كه مىتوانستيم رو دخانه را ببينيم، بهطرف كشتى شكستّهاى كه و سط رو دخانه بو د، شنا مىكرديم، روى همان نيمكت آهنى مىنشـستيم كه يك شـب صاحـب كشتى بـا زنش روى آن نشسته بود. اتاقى كـه يكـوقت پششت نـيمـكت قـرار داشت ، ملتها بود اوراقِ شده بود و ما فقط مىتوانستيم بـه ميلهٔ آهنى بـه جا مانده از آن تكيه بـدهيم. از پايين كشتى صداى جريان آب بـه گـوش مىرسيد. ورونيكا را، از و قتى دختر ويكـوبر جايش رادر دفتر كار گرفته بود، كمتر مى ديدم. ورونيكا يك سال بعد با مردى ازدواج كـرد كــه زنش مرده بود و مغازء لبنياتفرو شىاش زيـاد از خـيابان مسحل سكـونت كنونى ام دور نبود. هر وقت ماشينم تعميرگاه اسـت و با ترامو الينطرف ور و آنطرف مى روم، ورونيكا را توى مغازهشان مسىبينـم: هـنوز بـلونـلـ
 هفت سالى را مىبينم كه از آن زمان گذ شته. پچاق شده و لبـاس هـاى زير بجهه ها را آن پششت، روى بند حياط، آويزان كرده: آن لباس صورتى

نان آن سالها
حتماً مال دختر كوجولوستو و آن لباس آبى مال يسر. يك روز در باز






 تخت مادرم، بسترى بود، ديده بودم.

در آن هغت سال قيمتها آنقدر سرسامَآور شـده بـود كـهـ جِـيز










 انجام مى دهم، دستمزد كارهاى فنى، ميزان تجربه و وروابط مؤدبانهاى

كه با مشترى ها دارم (پون جذابيت و رفتار مؤدبانهاى كه بیى اندازه به



 كار مىكردم، هشت ساعت مى خو ابييدم و چههار سـاعت هــم بـرايــم مى ماند كه اسمش را او قات فراغت گذاشتهانـلد: در اين مدت بـا اولا


بالاخره با هم ازدواج مى كنيم....

اما اين خو|هر كاهلارای بيمارستانِ وينسنت بو د كه به من سو بٌ، نان، پو ينگگِ برشته و پحاشني زردِ گوگردى مبى داد، او بود كه شايد روى



 غمغگين و خيسش وقتى بالاخخره متجبور مى شد دريدجه را ببندد. خو اهر اهر


 جذابيتم را كنار مى گذاشتم، ظـاهر مـجلل آنـها را، عـطر شان را كــنار




نان آن سالها
دختر زيبايى مى رقصيدم و سرم را روى شانهاش مى گذاشتم، صلداى



 مىكردند، به من هديه دادهاند.

تيغ صورتتراشىام را با يكى از آن كاغذهاى مربع شكل، كه هميشه

 كاغذها عكس لبِهاى زنى چابٍ شـا










r

زد. خانـم صاحبـخانه باز گفت: "پششـم، بهشون خــبر مـىدم.") آنوقت چشمش به من افتاد و گو شى را آرام به طرفم گرفت؛ سرم را به نشان نقى تكان دادم، اما آنقلر جدى سرش را تكان داد كه رفـتم جـلو و گو شى را گرفتم. زنى كه داشت گريه مىكرد، چجيزى گفت و من تنها چیزى كه د ستگيرم شد، اين بو د كه: (اخخيابونكوربل... بياين... خو اهش

مى كنم، بياين.....")
 گُت و من فقط اينها را شنيدم: "ادعو امون شده، با شوهرم، خواهش مى كنمه، فوراً بياين.")
من باز گفتم: (اپششـم، مى آم.") و گو شی را گذاشتم. خانـم صاحبـخانهام گفت: پیادتون نره گل بخخرين و فكر غـنا هـم باشين. داره ظهر مى شه.")
فراموش كردم گل بڭگيرم. از محلنَ دورى در حومهٔ شهر بـه شـهر برگشتم، در حالى كه مىتو انستم ماشين لباسشويى يكى از هممسايهها را تعمير كنم و مخارج مسـافت و زمـان رفت و بـرگشتـ را دوبـرابـر حساب كنم. با سرعت حركت مىكردم، جحون ساعت يازده و نيـم شلده بود و قطار، ساعت يازده و چهل و هفت دقيقه مى رسيد. من اين قطار را مى شناختم. اغلنب دو شنبهه ها كه به ديلن پِر مى رفتم، با همين قطار برمىگشتم. در راه ايستگاه، سعى كردم دختر را تـوى ذهـنـم مــجسم كنم. هفت سال پيش، يعنى آخخرین سالى كه توى خانهُ پدرى زنـدگى
 مولرها رفتم: ماهى يكـبار مى رفتم تا جزووههاى مربوط به زبـانهاى جديد را، كه پدرم بايل مدام مى خواند، تحويل بدهـم. بـايينِ آخـرين

نان آن سالها

صفتحه، حروف اوٌل نام سه مدرس زبانهاى جلديل، بانهايت سليقه
 فِندريش نام خانو ادگى پِدرم بود كه از او به أرث برده بودم.

لكههاى تـــره روى ديـوار خــانه مـولرها را واضـحتر از هـر پحـيز ديگرش بهياد مىآورم. روى سيمان سبز رنگ ديوار لكهه هاى ابرمانند
 بهو جود آمده بود؛ ابرها به تصويرهاى خيالى مى مانلنل و هـميشه در نظرم شبيه نقشههاى يك اطلس اسرارآميز بو دنل. در طـول تـابستان
 سفيلى زخْمهاى جذام بو دند، فـرا مـى گرفت، امـا حـتى در گـرماى تابستان هـم مركز اين ابرها به رنگ خاكاكسترى تيره باقى مى ماند. در
 پخش شود، به رنگ سياه و كنگرهدار، از ايـن حـاشيهه هاى جــذامى شكل بيرون مىزد. حالت خـودمانى مـولر را بـه يـاد مـى آورم بـا آن
 عطفسهاى چچرمى كتابههايش و عكسِ توي راهرو را كه مولر را با كلاه دانشـجويي مزين به نوار در دوران جوانى نشان مى داد و زير عكس، آرم يكى از تويتونها يا يكى ديگ, از انجمن هاى برادرى اونيا بهـششـم مى خور رد. گاهى به پسر مولر برمى خوردم كه دو سال از من كوپیکتر
 بود. استخوانبندى درشتى داشت. موهاى سرش را خيلى كوتاه نگه مى داشت و قيافهاش شبيه گو ساله بود. هيحوقت بيشتر از يك دقيقه


پيش من نمى مانل، پپون بسسر مـؤدبى بـود، احـتمالًا در حـضور مـن الحساس ناراحتى مىكرد، پجون مىترسيد يكو قت حرفى از دهانش دربيايل كه مرا برنجاند، حرفى ترحمانگگيز، حـاكى از تكـــر، تـوأم بـا
 كارى كه مىكرد اين بود كه نيشش را تا بناگوش باز مىكرد و با يك سلام خشك و خالى اتاق پـرش را نشان مى داد. فـقط دوبـار دخـتر
 كوزه گل خالى توى باغ بازى مىكرد؛ كنار ديوارى بـوشيلده از خــز، تعدادى كوزه گل صورتى و خششك را به شكل هرم روى هـم پییله بود و و قتى صداى زنى بلند شد و گفت: (اهدويگ|") تكانى خورد و بهنظر رسيل تر سش به توده كوزههاى گل هـم سرايـت كرد، پـون پـون بـالاترين كوزه گلِ هرمش به پايين غلتيد و روى سيمان تيره و خیيسى كه كف حياط را بو شانده بو.د، خرد شد.
دفعةُ بعد او راتوى راهرويىى ديلـ كه به اتاق مولر منتهى مى شد: توى يك سبل لباس براى عرو سكى تختت درست كرده بود. موهاى رو شنش ريخته بود روى گردن لاغر و بیچه گانه|ش كه توى هال كمى
 عرو سكش كه پيدا نبو د، زمزمه مىكرد، آهنگیى كه برايـم نآشـنا بود و و در فاصلههاى منظم، كلمةٔ واحدى را تكرار مـىكرد: سـوفيا... سـو... سو... سو... سوفيا ، وقتى از كنارش مى گذشتم كه بروم بـه اتـاق مـولر، سرش را بالا كرد و من توانستم گهرهاش را ببينم: رنگگپريده بـود و لاغر، و جند طره از موهاى بلوندش ريخته بود روى صورتش. حتماً خودش بود، همان هِدويح كه حالا برايش اتاق اجاره كرده بودم. در شهر مـا شـايلد بـيستهزار نـفر دنـبال اتـاقى هسـتند كـه مـن

نان آن سالها

مىبايست براى دختر مولر پيدا مىكردم. اما از اين اتاقها فقط دوتا يا حتى يكى توى شهر پيد| مى شود و من آن را الز يكى از آن فر شتههاى

 كارآموزان درآورد، آن را پيدا كردم. اتـاقم بـزرگ است، چهـندتا مـبل قليمى اما راحت توى آن پیيله شده و اين پجهار سالى كـه تـوى آن


 مى شدم، شير روبرت را گرم مىكردم و شيشهاش را مـىدادم، پــون
 مى خوابيل و من جرأت نمىكردم بيدارش كنم. شوهرش يكى از آن آدمهايى است كه دنيا بايد افتخحار كند كه هنرمنلـى مثل او را در دامن پرورده، يكى از آن كسانى كه خود شان را قربانى حوادث مى دأنـنـ: ساعتها از جوانى از دست رفتهاش، كه ظاهراً جــنگ آن را رانـودهـ، شكايـت مىكند. مىگفت: (اسرمون كالا كذاشتن، با حعـبازى بهترين ساللهاى عمرى رو كه آدم تو زندگىش داره، ازمون گرفتن. ساللهاى بين بيست تا بيست و هشت سالگى رو مىگم.") و اين جوانى از دست رفته براى او بهانهاى بود تا به هر كار احمقانهاى دست بزند و زنش نه فقط نسبت به آنها گذ شت نشان مى داد، بلكه حتى و سايل آنها را در اختيارش مـى گذاشت، كـارهايى مـثل نـعاشى، طـراحـى سـاختمان، ، ساختتن آهنگگ و... هيتچكدام از اينها ,ا ــ در نظر من كه اينطور بود ــ
 طرحهاى او جابـهجا توى اتاقههاى آیپرتمان آويـزان است و زيـرشان
*

نو شته شده: (اخانهٔ مخخصوص نويسنده روى تچهه هاى تانوس") يا (اخانهُ

 درخخت هايى كه معمارهها مىكشند، بلدم مى آيـل ، چون چهار سال اسـت كه هر روز مىبينم شان. نصيحت هاى شو هر صاحبـخانه را مثل دارويى كـه دوست دكـترى بـراى آدم تـجويز كـرده، قـورت مـىدهمم. مـثلاً
 عين شما زندگى مىكردم، مجبور بودم با خطراتى روبهرو بشنم كه دلم نمى خواد براى شما هم بيش بياد.") و من مى دانم كه منظو رش رفتن به

محلـة رو سبیى ها است. شوهر صاحبخانه|م بى انْلدازه دو ستداشتنى است و در عين حال
 است كه عشق زنش را با درست كردن بپپههاى جذابه، حـفظ كـنـ. خــانم صــاحبخانهام بــلندقل و بـلونـل اسـت و مـن مــلتها آنقــلر دلباختهاش بو دم كه پنهانى پيشبندش را، دستكشش را مى. بو سيلم و از روى حسادت نسبت به آن ابله، شوهرش، خوابـم نمى.برد. اما زن دو ستش دارد. ظاهراً آدم حتماً نبايل فعال و موفق باشلد تا يكـهـمـجين زنى، كه من هنوز تحسسينش مىكنـم، دو ستش داشته باشد. مرد معمولاً از من پـــند مـاركى مـىگیرد و مـى رود بـه يكـى از هــمان كـافههاى هنرمندان، جايى كه با كراوات شل و وارفته و موهاى شانه كشيدهاش، ته يك بطر را بالا مى آورد تا خو دنـهايى كند. بهـخاطر اين بـه أو پـول مى دهم كه نمى خواهم با تحقير او احساسات زنش را جا جريـحهدأر كنم. خودش مى دانل كه به چهه علت بـه او پـول مـى دهمه، پـون از هـمان زيـركى و شـمّى بـرخـورددار است كـه آدمهــى تـنپرور بـــون آن آن

نان آن سالهها
كر سنگى مى ميرند. او يكى از همان آدمهاى تنپرورى است كه خيال
 هـ از او بربيايد.
هميشه فكر مىكردم اتـاقى اجــاره كـرد دام كـهـ نـظيرش در شـهـر نيست، اما خيلى تعجب كردم از اينكه براى دختر اختر مولر هـم اتاقى بـه
 خو دم مسئول ماشين لباسشويى هاى سالنش هستّم: در اينجا هـا متاومتِ واشر هاي لاستيكي ما شين ها را امتحان مىكنمّ لوله ها را پيش از آنكه


 درست مثل فراگى كه آدم بار اوٌل براى عرو سیى تنش كرده و بـعاهـا







پيدايش نمى كنند.

در آنجا، توى همان خانهاى كه ماشين لباسشويى دارد، براى دختر مولر اتاقى پيدا كرده بو دم كه كمابيش درست با آن شرايطى كه پـدرش



هr^

باز مى شد؛ عصرها، بعل از ساعت ينج، اينـجا، و سط شهر، ساكت و آرام بو د.
اين اتاق را براى اوٌل فوريه اجاره كرده بودم. اما بعل توى دردسر افتادم، جون مولر اواخر زانويه برايـم نو شت كه دخترش مريض شـر شلهو و پانزدهـم مارس مى آيل، و از صـاحبخانه بـخواهــم كـه اتـاق را بــلون پرداخت اججاره براى دخترش نگگه دارد. نامهُ تندى بـرايش نـوش شتم و شرايط اتاق اجـاره كـردن را در شـهر بـرايش تـو ضيتح دادم، امـا بـعـد بهخاطر نامهٔ متواضعانه|ش و اينكه نـوشته بـود حــاضر است اجــارة ششش هفته را بیردازد، از كارم شرمنده شبم. ديگر به آن دختر فكر نـمىكردم، فقط مى خواستم مـطمئن شـوم مولر اججاره را پرداخته يا نه. بول اجاره را فرستاده بود و وقتى مـن از خانم صاحبخانه پر سيدم پول را فر ستاده يا نه، همان سؤالى را از من برسيد كه موقع ديلن اتاق از مـن جـرسيده بـود. الدو سـتدخـترتونه؟ واقعاً دو ستدخترتون نيست؟؟ باعصبانيت گفتم: (ایناه بر خدال، بهتون گفتم كه من اصلاً اين دخترو نمى شنا سـم." " گفت: (اببينين، من تحمل ندارم كه....") گفتم: (امىدونـم تحممل پجى رو ندارين، ولى من دارم مـى گـم ايـن دخترو نـمى شناسـم." " گغت: (اخخيلى خوب.)" و من بهخاطر پوزخخندى كـه زد، از او بــلـم آمد. ("فقط سؤال كردم، چحون مـن گـاهیى بـراى نـامزدهـا اسـتشناء قــائل مى شـم." گفتم: (اپناه بر خدا، ما حتى نامزد هـم نـيستيم. خــيالتون راحت

نالن آن سالهها
باشه.) اما ظاهراً خيالش راحت نبود.












 در يی شب گرم بارانى روييده باشند، آنقدر سبـي







 كرده؛ كاشفانى را مىكويم كه حتماً وحشت دارنــد از ايـنكه مـمكن

个 $\uparrow$.

اسـت رنجهاى سـفر درازشـان، هـمهُ ســختى هايش و بازى مـرگ و زندگى براى شان بی حاصل بوده. اين پحهره تا اعماق وجـودم نـغوذ كـرد، مـثل مُهرى كـه بـهـها صغنحهاى نقرْاى، توى موم فرو برود، كاملاً در وجـودم نـفوذ كـرده،
 يكى لحظهُ جنونآميز دلم مى خو است اين جهره را خرد كنم، درست مثل مجسممهسازى كه سنگیى را خرد مى كنل تا از آن فقط يكى چههره درست كنل. سيگارم را انداخختم روى زمين و شش قـش قـدم عـرض بــلهها را طـى كردم. همين كه جلواش ايستادم، تر سمم از بين رفت. گفتم: „کارى از د ستم برمى آد براتون انجام بدم؟"
 يودِن كجاس؟" گفتم: (اكو حئ يودِن.)" و به نظرم رسيل كسى در خوابب اسمـم را، كه برايـم بيگانه شله بود، صلا مى زنل؛ حواسم سر جايش نبود و بهنظرم

فهميلم كسى كه حالث سر جا نيسـت، چهه حاللى دارد. گفتم: (اكو جهٔ يودِن، آره، كو جهُ يودِن، دنبالـم بياين.") و قتى پا مى شل و با كمى تعجبـ چحملان سنگينش را برمى داشت، نگاهش میى اما آنقق ر گيج بو دم كه حو اسـم نبود چحمدان را من بايل مىبردم؛ اصالً توى نخ رعايت آداب مرسوم نبودم. اين حقيقت را كـه در آن لحـظه هنوز اصلاً متو جش نشده بودم، اينكه، و قتى گفت: (اكو چهُ يودِن") بايد خيلى طبيعى متو جه مى شدم هـمان هِدويگى مولر است، كمابيش گيـجم كرده بود. يكى چحيزى اين و سط اشتباه شلده بود يا بههـم ريتخته بـود. آنققلر مطمئن بودم دختر مسولر بـلوند است، آن هـم يكـى از هـمـان

FI
بلوندهاى بيشمارِ داوطـلب اسـتخخام در آمـوزش و پــرورش، كـه از
 است. تا امروز هـم شكى دارم كه او هِلويگـ مولر باشد و هميشه ايـن اسم را با ترديد به زبان مى آورم، چجون فكر مى كنم بايد اين موضو كشف كنم.
به چششمهاى پر سانش نگاه كردم و گفتم: (ابله، بـله، فـطط دنـبالم بياين.") و گذاشتم با آن پمملان سنگیینش پيشاپیش برود و دنبالش به
طرف نرده ايستگاه حركت كردم.
 مى كردم كه تصاحبش مى كنم و هر چجيزى را كه براى رسيدن به او، سر سر راهـــم قــرار بڭـــيرد، از مسـيان مـى برم. خـو دم را مـى ديلم كــه دارم


 ايستگاه كه هِدويگى ، وقتى بليت را به او مى داد، لحظهاى دستش با با او تماس پيدا كرد، حسادت كردم، به كف ايستگاه كه هِدويگـ پا روى آن مـى گذاشت، حسـادت كـردم. تـازه وقـتى داشـتيم بـه در خـرو جـى
 مى خوام.") پريدم كنارش و چحمدان را از دستش گرفتم. گفت: اپچقدر خوب شد او مدين دنبالم.")
گفتم: (اپ̈اه بر خدا، شما منو مى شناسين؟؟)
در حالى كه مى خنديد، گفت: (البته كه مى شناسم. عكستون رو
ميز تحرير پلرتونه."
(پـدرمو مى شناسين؟")

ه FY

گفتت: (ابله، معلمـم بو2.)"
چحملان را گذاشتم صنندوت عقب، كيف دستى اش را گذاشتم كنار آن و كمكش كردم سوار بشود و بالاخره بـراى اوٌ ليـن بـار دسـتش و آرنجش را گرفتم: آرنجش گرد و محكم بود، ولى دستش بیهن بود و نرم؛ دستش سرد و خشیى بود. و قتى ماشين را دور زدم كـه بـنشينم پشت فرمان، جلوِ رادياتور ايستادم، كابوت را بالا زدم و و انمود كردم
 آنطرف شيشه نشسته بود. مىتر سيلـم، اما ترسم ديگر بهخاطر اين نبود كه احتمالاً كس ديگرى او را كشفـ و تصاحب كند. اين ترس از بين رفته بود، پون قصد نداشتتم از كنارش دور شوم، نه آن روز و نه روزهاى زياد ديگـرى كـه در راه بـود، يـعنى هــمـهُ آن روزهـايیى كـه
 اتفاقى كه قرار بود بيفتل، مىتر سيلـم: بـه قطارى مى مانست كـه قـرار بوده سوار بشوم، قطار آماده حركت است، بخخار از آن بيرون مى زند، مسافرهاى ديگر سوار شدهانل، علامت متخصوص حركت باللا رفته، و مردِ كالْهِ سرخ به سر، صفحهُ گردش را بالا برده و همـه منتظرنلد تا من، كه روى ركاب ايستادهام، بلون معطلى سـوار شـوم، امـا درست در همين لحظه، پايين پريلهام. به جر و بححثهاى زیاد و بـى پردهاى فكر مىكردم كه مجبور بو دم تحمل شـان كنم و مى دانستم كه هميشه از جر و بحتثهاى ركى و راست متنغر بـودام: مـنظورم گـفت و شـنيلدهاى بى حاصل و تمامنشدنى است و سبك و سنگیين كردنهاى ابلهانةٔ اين

 مرتكب شده بودم. آن زندگي ديگر جلوِ پششمهايـم بود، آن زنـدگیي

نان آن سالها

كاملأ قابل دسترس كه به ماشينلباسشويى پيحچيلداى مى مانست كه براى كسى به كارش انداختـهاند كه ديگـر حـضور نــارد. مـن ديگـر حضور نداشتم؛ پيتج و مهرهها شل شلده بو دنل، پيستونها از حرارت سرخ شله بودنل، قطعات حلبى به هوا مى بريلنل و بوى سو ختگى

بلند بود.
ملتى بود كابِوت را بسته بودم، شبكةُ راديـاتور را بـا دستهــايـم
 آن را به دو قسمـت نامساوى تقسيـم كرده بود. باور نمیىكردم كه هنوز هيتِ مردى به صرافت زيبايي او نيفتاده باشد، كه هنوز هيتِكس با او آشنا نشده باشد. شايل هـم درست در هـمان لحظه كه داشتم نگاهش
مىكردم، بهو جود آملـه بود.

و قتى سوار مى شدم و كنارش مینشستمى، نگاهم میى مرد و من توى چششمهايش ترس از پحيزى را كه ممكن بود بر زبان بياو رم و كارى ا كه ممكن بود انـجام بدهـم، مى خواندم، اما پحيزى نگفتم، فقط بیى هيتِ حرفى ماشين را رو شن كردم و بهطرف شهر حركت كردم؛ فقط گاهى،
 مىكردم و او هـم مرا نگاه مىكرد. داشتم بهطرف كو جهٔ يودِن حركت مى مردم، سرعت ماشين را كم كرده بودم تا جلوِ خانهاى كه قرار بود
 مى دارم، بياده مى شويـم و مـى رويـم تـوى خــانه، بـايل جــه كـار كـنم. بهخاطر همين هـم كو جهٔ يودِن را رد كردم، با او نصف شهر را دور زدم، باز از أيستگاه راهآهن سر درآو ردم و دوباره بـه سسمت كـو جـهٔ يـودِن حركت كردم و اين بار ماشين را نگه داشتم. و قتى كمكش مىكردم بياده شود وباز دست بِهنُّ را گرفته بو دم و

务






 مو افقين كه؟"
فقط سر تكان داد و نگاه متفكرانهاش از كنارم گــششت و ظـاهـراً چحيزى به ذهنش رسيده بود. چيز ديگرى نگفتم، دويدم پايين، سوار

 بيش از حد خالى بهنظر مى رسيد، ماشينى كه كمابيش هميشه در در آن

 توى ذهنم مجسـم كنم.

 حركت مىكنم، درست مثل آدمى كه برادر دو قلويش را مى بيند كه جـ جز
 داشتم بهطرف يك مغازه كل فرو شى مى راندم

 خودم را توى آينه ديدم كه دارم كيف پولم را درمى آورم و دنبال پول

نان آن سالها

مىگردم _ لحظهاى خحودم را توى آينه نشناختم و سرخ شدم، چون با خودم بلند گفته بودم: "رزهاى سبز") و آحساس كردم به گوش ديگران رسيده -و قتى خودم را شناختم كه پههرامام سرخ شد و با خودم گفتم: "ایس اين واقعاً تويى، واقعاً خیلى آدم باادبى بهنظر مىرسى.") أز پشت
 از دور لبخنـد زد و درخششيل، ديلـم. داشت لقمهاى از ناهـارش را پايين
 لبخندش را هـم فرو مى داد. توى چجهرماش مى خو انـلـم كـه مـرا جــزو مشترى هايى مى داند كه دنبال رز سرخ هستنـل و در حالى كه لبخنـل بـه لب داشت، رفت طرف دسته گل سرخخى كه توى يك سطل نـقرهاى بـود. انگشتـهـايش هـنوز بـه غـنتحههها نـر سيله بـود كـه احسـاس وقـيحانهاى بـه مـن دست داد. يـاد رو ســيى خانهها افـتادم كـهـ آقـاى بروتيگ، شوهر صاحبخانهام، هشدار داده بود نروم آنجاها و ناگهان

 رو سبیى خانهاى نگذاشته بودم.
 آنها خو شـم نياملده بود.
با صداى گرفته گفتم: (ارز سفيل مى خوام.") و او در حالى كه لبخند مىزدد، رفت طرف سطل ديگرى، سطلى برنزى كه توى آن رزهاى سفيد بـو د. گـفت: (اآهـان، بـراى عـرو سىى مى خواين."
گفتم: (ادرسته، برایى عروسى مى خوام.") توى جيب كتم دوتا اسكناس و چنـدتا سكه داشتم، همهُ بولهها را

گذاششتم روى پيشخْوان و گفتم - درست مثل زمان بیگگیام كه بـول

 انگشتهايش پولها را برداشت، روى پيشخوان شـمردشان و روى




 شلنگانداز دو قدم بهطرف پيشخخوان برداشتم، پولهايم را جممع كردم و دويدم بيرون.

 مى یرم -ه، حركت كردم و وقتى ايستگاه قطار را جلوام ديدم، احساس احس



 آرام مسخرهاش را، و قتى بليت مقوايیى را بيرون مى داد، مى شنوم و در


از چجه راهى نان مى خور
 بازرگانى نگهداشتم، از ماشين پياده شدم و بـهاندازه خريدم: ده شاخهه شد و من سه مارك ديگر بـه زن دادم و ده شـاخـه

PV

ديگر گرفتم. گل ها را بـردم تـوى مـاشين، ريـختّمشان روى صـنللى عقب، كنار كيف ابزارم، بعد از كنار دكه رد شلم و رفتم توى بانكى و وقتى دستهچحكم را از جيب بغل كتم درمى آوردم و آهسـته بـهطرف

 مو جودى حسابـم را يادداشت كرده بودم: • |V| مارك و • • فـنيگ.
 نو شتم: ••V او بس از عبارت به حروف، نو شتم: هـزار و هـغتصصل. وقتى داشتم پايين پیی را |مضاء میكردم: والتر فنلدريش، حال كسى را
 دخترى كه پشت صندوق ايستاده بود، مى دادم، هنوز مىترسيدم، أما او، بى آنکه نگگاهـم كنلد، پیی را گرفت، گذاشتش روى نوار غــلتان و
 نگاه كردم كه داشتنل روى نوار غلتان ديگـرى بـهطرف صـنـدوقدار
 شمارهام را خواند، تعجـب كردم. نمره را روى بيشخخوان مرمرى پيش بردم و پولم را تحويل گرفتم: اادهتا صلد ماركى بود و پجهارده تا ينجاه
ماركى."

وقتى با بول توى جيبم از بانك خارج مى شدم، احساس عجيبى داشتم: پول خودم بود، خو دم پساندازش كرده بـودم، يـعنى بـرايـم سـخت نــود پسانـدازش كـنم، پـون وضـعـم روبـهراه بـود، امـا آن ستونهاى سفيل، درِ طلايى رنگگى كه از آن خارج شدم، پهرهو جـى و و ســرسختانةُ دربـان، هـمـه و هـمـه بـاعث مـى شل فكـر كـنـم يـولم را دزديدهام.
\& \&

اما و قتى سوار ماشين شدم، خنديـــم و بهسرعت بـهطرف كـو جئ
يودِن برگشتم.
زنگ خانهٔ خانـم گرولتا را زدم، صداى وزوز كه شنيله شد، در را باز پشتم هل دادم و باز كردم و خستهه و مأيوس از پلهها بالا رفتم. از اتفاقى كه قرار بود بيفتد، مىتر سيدم. دسته گل را وازگَـون، مـثل يكـ گونى سيبزمينى با خودم مىبردم. مستقيم بـه جلو حركت مى مكردم،
 صاحبـخانه رد مى شدم، پحه قـيافهاى بـه خـو دش گـرفته بـود، پـون

نگاهش نمىكردم.
هِلدويگ كتاب بهد سـت كنار پنجّره نشسته بـو د. بـى درنگا مـتو جه شدم كه مشغول مطالعه نيست: راهرو را تا كنار در اتاقش آهسته طى
 كرده بودم (البته اين كار رانه تمرين كرده بودم و نه جايى ياد كـرفته بودم). كتابش را محكم بستت و من اين حركت جزئى را مثل لبختندش، هيحوقت فراموش نمىكنم؛ هنوز هـم صداى برخورد دو نيمـهٔ كـتاب توى گو شـم اسـت. بليت فصلى راهآهن كه به جاى نشانِ لاى كتاب ان ان آن استفاده كرده ابيد، بر اثر اين حركت به هوا پريد و نه او و نه من،

هيحجكدامِان خحم نشـلـيم برش داريـم.
من همانجا، كنار در، ايستادم، بـه درختتهاى كـهـنسالِ تـوي بـاغ
 درآورده بود و بى آنكه مرتب شان كند، روى ميز و صندلى انداختله بود و به كتاب كه مى شلد عنوان قرمز روى جلد سبزى را بـه وضوح خواند: اصول آموزش. او بين تخت و پنجره ايستاده بود، بازوهايش آويخته بود، دستهايش مثل كسى كه بـخواهل طبل بزند و هنوز چوبههاى

نان آن سالها

طــبل را در دست نگـرفته بـاشد، نـيمهمشت بـود. داشـتم نغــاهش
 كه دستيار ويكـوبر برايـم تعريف كرده بود، همان كسى كه سـالِ اوّلِ
 ساعدش پر از جاى زخـم بود كه تركش هاى نارنجك بـا بهو جود آور آرده
 حوله مىیو شاند و من تعجب مىكردم از اينكه حرفه هايش زياد مراد مرا

 حالا، شش سال بعد از آن قضيه، سراغم آملده بود و آن چجيزهايیى كه

 كرده بودند، اما هيتجِكدام شان پههره زنى را با حوله نپو شانده بودنـلـ و


گفت: (ابرين. فوراً |ز اينجا برين.)"
 مى خواستم با هِدويگُ بكنم، با هيتِ زن ديگرى نـكرده بـودمر. خـيلى
 آن پيدا كرد و من تقريباً همهُ آنها را بلد بـو دم. آنـها را در طـول دورؤ




ه 0 .
 شايد تنها كلمهاى است كه نزديكتترين معنى را به آن دارد.
 مى خو انلـم: در پجهرْام ترس و وحشت بود، نه آن چیيزى كه اسمش
 مردهايى كه برايم از آن حرف زده بودنل، بهدنبال آن گشته بـودنل و پيدايش نكرده بودنل و من ناگهان فهميلـم كه حتى گروميكى از هـمان قماش بوده: در يشت آن حوله، كه روى صورت زنها زها مى انداخته، به دنبال زيبايى بوده، فقط - بهنظرم ـ كافیى بود حوله را پس بز بزند تا آن را را پيدا كند. كمكم آن چحيزى كه از صورت من در جهرهٔ هِلويگ انعكاس
 عميقاً در من نقوذ كرده بود.

كفت: ("بايد برين.")

((بله.)"
گل ها را همانطور كه در كاغذ پيحچيلده شلـه بو دنل، گذاشتم روى
تختش. و قتى داشت آنها را از كـاغن درمـى آوردد، غـنچجهها را مـرتب مىنكرد و برگیهاى سبزش را مىكنل، نگاهش مىكردم. طورى رفتار مىكرد كه انگار هر روز برايش كل مى آو رند. گفت: (الطفاً اون گلدونو بلدين به من.") و من گلدان را كه كنارم، روى رو كمد كنار در بود، به او دادم. پحند قدم به طرفم آمد و و قتى گلدان را دستم مىگرفت، براى لحظهاى دستش را لمسس كردم. در آن لحظه به همهٔ آن كارهايى كه ممكن بود انجام بلدهم، فكر كردم: او را بهطرف خودم بكشم، ببو سمش و ديگر رهايش نكنم، اما اين كارها را نكردم.

نان آن سالها

باز به در تكيه دادم و نگاهش كردم كه داشت أز بطرى آب توى گلدان مى ريخت و بعد گلها راتوى آن گذاشت. گلدانى سفالى بود به رنگ


مىرسيلنل.

در را باز كردم و رفتم تـوى راهـرو. آنـجا تـاريك بـود، جــون پــنجره نداشت، فقط نور خاكسترى تيرواى كه از شيشئ شيرى رنگِي درِ راهرو بيرون مىزد، أنججا را كمى رو شن كرده بود. اميلدوار بودم دنبالم بيايل و يك پیيزى بگويل، اما نيامد. در راهرو را باز كـردم و از پــلهها پــايين

هـمانجا، كنار در خانه، ايستادم، سيگارى كشيلم، به بـيرون، بـه خيـابان آفتابى، نگاه كردم و اسمههاى كنار زنگیها را خوانـلـم: هوهنر، شميتس، شتنفانيدس، كرول. بعل هــم اســم خـانــم صـاحباحبانهاش بـو د: گرولتا، و يک كارت چاییى : لباسشويى فلينكـ، كه سالن لباسشويى بو د.
 آنطرف خيابان ايستادم. بهه بالا نگاه كردم و درِ خانه را زير نظر داشتم. يكه خوردم وقتى ناكهان صاحب لباسشويى، خانـم فلينك، صدايـم زد: حتماً با آن روبوش سفيلش آمده بود اينطرف خحيابان، اما من نديده بو دمش.
گفت: (آآقاى فنلديش، چحه بهموقع او مدين. يكى از ماشينها داغ كرده. دختتره يه اشتباهى كرده.ه")

همانطور به در خیره شده بو دم. (ايعنى يه نگاه بهش نـمىندازين، هان؟")
\& $\Delta r$
گغتمه (انه، نمىتونم بيام.")
(اولى شـما كه اينخايين.)"
گغتم: (اآره، اينجام، ولى ولى نمىتونم بيام. بايد اينجا وايسم.") خانم فلينكى گفت: ااخيلى حرفه. اينجا وايسادين، ولى نمىتونين بياين يه نگاه به ماشين بندازين."
از گو شـهُ چششم خـانم فـلينكـ را مـى ديدم كـه داشـت بـه آنطـرف خيابان برمىگشت و يكى دقيقه بـعل پــنـل دخـترى كـه پـيش او كـار مى مردند، جلْوِ درِ سالن ظاهر شدنل. چحـهار يـا يــنج رويـوش سـفيد بودنل. صلاى خنده شان را مى شنيدم، اما برايم مهم نبود. با خودم فكر كردم آدم وقتى غرق مى شود، حــتماً پــنين حـالتى دارد: احساس مـىكنى آب خـاكسـترى، آب زيـاد بـه درونت نـفوذ
 هيتِ جحيزى را نمى شنوى و آب خاكستري بدونِ مزه، به نظرت شـيرين مى آيد.

منز من مثل ماشينى كه فراموش كـرده بـاشند خــامو شش كـنتن ، همـچنان كار مىكرد: ناگهان راهحل مسئلهُ جبرى را كه دو سال پیش در امتححان مهندسى نتو انسته بودم حلش كنم، بيدا كردم و حل آن باعث
 آورده، تا اععماق و جودم احساس خو شبتختى كنم.
به يـاد مـعنى وازْههـاى لاتـينى افـتادم كـه نـه سـال بـيش آنـها را نمى دانستم و ناگهان متو جهه شدم كه match كبريت معنى مى دهـ (اتِد براى پلرش يك كبريـت آورد و پدر تِد پيپش را با كبريت رو شن كرد.



نان آن سالهها

مى دهد و من حالا مىتو انستم جملهاى را كه آنو قتها هيتِكس حتى ثريموس قادرنبود معنى اش كند، ترجمه كنم. مثل اين بود كه كسى در خواب كلماتى را توى گوشم زمزمه مى مردد كه نه خو انـده بودم و نـه شنيلده بودم. اما چششمهايم فقط به يك تصوير خیيره شده بود: تصويرِ در خانه كه بالاخره هِدويگ مى بايست يكـ زمانى از آن بيرون مى آمد: در نو بود و رنگگ قهوهایى خورده بود. احساس مىكردم هيتج چجـيز را جز اين در نمىبينم. نمى دانم درد داشتم يا نه: آبهاى خاكسترى تيره بالاى سرم به
 به اين فكر مىكردم كه بايد در فرصتى از خانم فلينكـ عــذرخـوانهـى
 و كاهى، وقتى خسته بودم، برايم فـنـجانى قهوه درست مـى مكرد. بـه

 كوربل زندگى مىكرد و يشت تلفن گريه كرده بو و ه همتجنان منتظر من

بود.
حالا به حقيقتى كه هميشه مى دانستم و شش سال بود آن را اقرار

 صابون مايع باعث مى شد حال تهوع بيدا كنم، حالت تهوعى كه ديگر از حل جسمانى گذشته بود. تنها جيزى را كـه در ايـن شـغل دوست
 لمسش كردم. هنوز آنجا بو د. سيگار ديگرى كشيدم. حتى اين كارم را هـم ماشينوار انجام دادم:

ه
پاكت سيگار را از جيبم درآوردم، چحند ضربه روى آن زدم و سيگارى


 نمى داد، بهخاطر همين نصفه انداختمش توى جوى آبي. بعد كه بـا باز
 آنو قت جعبه را هم انداختم توى جوى آبـ. حتى گرسنغى، حتى حالت تهوعى كه داشت مثل مايع دستـگاٍ داهِ

 كه هِدويگى بالاخخره يكـزمانى از آن خارج مى شد، مى تو انـو انستم بـخوانم: مى دانستم كه مى توانم.




 مى گذاشتيم. مواد اوّليه ارزان بود جنس




 حسابدارى امتحان مىكردم و بيش از آنكه كارآموز آنها را به انبار ببرد

نان آن سالها

و توى كاغذهاى روغنى بیيچچل، روى آنها مهر و تاريخ مـى زدم. يك سال پيش براى پِرم يك آبگرمكن خريده بو دم كه ويكـوبِر آن را به قيمت كارخانه حساب كرده بود و مسئول انبار مرا به انبار برده بود تا بوم خودم يكى انتخخاب كنم. آن را گذاشتم توى ماشين و بردم براى پِـرم و وقتى قطعاتش را سوار مىكردم، چششمهم به تاريتخ و مهرِف ف خودم افتاد: FV/Y/19 9 يكیییی در آن محهول باشد، درباره آن فكر كرده بودم، امـا حـالا اينجا، روى لبهٔ پيادهروِ مقابل درِ خانهُ هِدويگ، ديگر بـرايـم عــجيب نبود، چون آن چییز مـجهول را كشف كردم: آن پییى را كه مى شل در
 مى فرو ختند و من كه خو دم تخغيغى مى گرفتم، پول زيادى به قــيمـت صد و سى نان در ازاى آن پرداخته بودم. از قـيمت زيــا كردم، از اينكه آن پحيز مـجهول پحنين ارزشى داشته، تعجب كردم و به همهٔ آن اتو ها، آبگرمكن ها، بـخارى هاى برقى و اجحاقههايى فكر كردم كه در آن دو سال مهرِ ف خوددم را روى آنها زده بودم. به خششمى فكر كردم كه آنوقتهها كه در زمستان با پـدر و مادرم به
 كو ههاى پو شيلده از برف أيستاده بود، عكس گرفت. موهای مادر تيره بود و پالتوى رو شن بـه تن داشت. وقتى پلـر عكس مىگرفت، من كنار مادر ايستاده بودم: همه پحيز جز موى تيره́ مادر، سفيل بود، اما وقتى پلر توى خحانه نگاتيو را نشانـم داد، مثل اين بو د كه زن سياهيو ستى با موى سفيل، جلوِ تودههاى عظيمى از زغال أيسـتاده. عـصبانى شـلـه بودم و توضيح علمى پِر هـم، كه زياد پيحچيله نبود، راضى ام نكــرده بود. هميشه، حتى تا آن لحظه فكر مىكردم نمى شود با چنل فرمول

شيمى و حلال و مححلول براى آن توضيحى بيدا كـرد، امـادر عـوض






 لبخندى و سط برف هـا ايستاده







 زغال توى آن، برف خوبى
 تاريكخخانهاى كه ما نمى شناسيم: ذهن خدا





نان آن سالها

ايستادهام، عكس گرفته مى شود. مى دانستم تصويرى هست كه مـرا، انـ، همانطور كه آنجا ايستادهام، نشان مى دهـلـ ــد در فاصلئ زيادى در زير سطح آن آب نحاكسترى ـ، عكسى از من وجـو دو داشت و مـن آر آرزو مى مردم اين عكس را ببينم. خيلى پهيزهاى ديگر هـم بـرايــم رو شـن شد، حتى اگر كسى, با من به انگگليسى حرف مى زدد، مىتوانسستم بـه
 خانئ هِدويع،، به حقيقتى دست يافتم كه هميشه تر سوتر از آن بودم كه
 براى كسى بازگو كنم و آن اين بود كه پی بردم برايـم بـى انــدازه مـهـم
 همان اندازه مههم است كه بعل، وقتى همه از كليسا رفـتند، هـمانجا نشسته باشم و اغلب آنقلد طول بكشد تا خادم كليسا در حاللى كـهـ دسـته كــليدش را مـتظاهرانـه تكـان مـى دهلد، سـر بـرسـ، درست همانطور كه پيشخلدمتهاى كافهها، وقتى مى خو اهند تعطيل كــنـند، متظاهرانه صندلى ها را روى ميزها كیه مىكـنـنـ. و در چحنين وقتى كـهـ
 بى شباهت به غمى نيست كه به دل من نشسته است، و وقتى در آخرين

 ويكـوبِر در عين حال كه آدم پشتهـمانداندازى بود، مىتوانست باليمان
 او دست خودش نبود و بنابرايـن نـفرت خـودم را از او از دل بسيرون
 در تمام طول بعدازظهر يكى روز يكشنبئ تابستان، حفظ كرده، رها كند

تا در آسمان غروب شاهل كوچجك و كو چچكتر شدنش بـاشد و بـعل


 چششم از در برداشتم و سعى كردم آهم را با چششم تعقيب كنم. درست

 ماهى ها مرا شناور نگهداشته، البته فقط براى يكـلحـظه، جــون بـعـد

 مىكردم، اما نه به عقر بههاى ساعت شمار و و دقيقه شمارشى، بلكه فقط به آن دايرئ كو جكى نگاه مىكردم كه ظاهراً اللهبختكى در در بالآى عدد شش جا داده شده بود: براى من زمان فقط در آنجا مى گذشت، فقط
 وامى داشت، نه آن عقر بههاى بزرگ و كند بالْ بالًا آن عقربئ نازك و و فرز

 مى گويم. آن ماشين در آن خلاء با سوراخ كردن ون و خرد كري كردن به جلو مى رفت و غبارى كه از سوراخ كردن خحلاء بيرون مىیاشيد، مثل شيئى
 درمى آورد.
دخترهاى سالن لباسشويى را ديد كـ كه مى رفتند ناهـار بخـور رند، بعد
 لباسشويى ايستادهو سرش را تكان مى دهد. مردم از پشت سـت سر من رد

نان آن سالها

مى شدنل، از جلوِ در خانهاى كه هِلويگـ ناگزير بود از آن بيرون بيايل، مى گَذشتند، آدمهايى كه در يكى لـحظه جلوِ در را مىگرفتننل و من بـ
 روى تكه كاغذى كه توى ماشينم بود، نوشته بودم و ساعت شش با با اولا توى كافهٔ يوس قرار داشتمه، اما همتچنان از فكر كردن درباره اولا

طفره مى رفتم.
دو شنبه جِهاردههم مارس بـود و هِـلويگـ پـيلايش نشــلـ. ســاعت
 ثــانيـه شمار گـوش دادم كـه داشت سـوراخ هـايى در خــاء بـهـو جـود مى آورد، سورانخهاى تـيـره و گـردى كـه رفـتهرفته شـرو ع كـردنلا بـه رقصيدن جلوِ چششمب، بعل دورتادور در خانه جمـع شدنل، باز از آنجـا دور شدنل و مثل سكههايى كه آدم توى آب بيندازد، در آسمان آبى
 سورانخ سـوراخ درآمــن، درست مـثل صـفنحههاى فـلزى كـه مـن در كارخانهٔ ويكـوبِر از آنها تكههاى چجهاركوش نيكلى درآورده بودم و در هركدام از آن سورانخها، درِ خانه را مى ديلـم، صلهها در را كه همـه مثل هـم بودنل، درهاى كو جكى اما با جزئيات دقيق كه با دنلانههاى نازكى بههم متصل بو دنل، درست مثل تمبرهايى كه يك وروق كاغن بزرگ را تشكيل بلهند: آنو قت صدهها بار مى شود پههره مخترع شمع ماشين
را ديل.
 مى دانستم كه ديگر سيگارى برايم نمانله، البته يك باكت توى ماشين داشتم، اما ماشينم را بيست متري سمـتِ راستِ درِ خانه پارك كـرده بودم و به نظرم جيزى حدود يک اقيانوس ميان من و ماشين فـاصله
\& 9 .

بود. باز به آن زنى فكر كردم كه از خحيابانكوربل زنگ زده بود و پشت
 لباسشويى شان خحراب شده و ناگهان بی بردم كه ديخـر هــيـّع دليـلى ندارد به اولا فكر نكنمه، آنو قت به او فكر كردم، درست مثل آدمى كه
 رو شن كند: در نور غروبغاه، امكان دارد كه آدم بـاور كـنـد كـه او بـه خواب رفته يا به خود بقبولاند كه صداى نفس هايش را مر مى شنود يـا حركاتش را مىبينل؛ اما وقتى پحراغ رو شن مى شود، نورى خـيره كنتله روى اسبباب و اثاتثيه مىتابل و آدم چششمش به و سايلى مى افتل كه براى تشييع ججنازه آماده كردهانلد: به شمعلانها وهيى كه آنجا قرار دادهاند، به نتخل هاى كو جكى كه در كوزههايى كاشته شدهانــل و جــايى، سـمت

 مسئول كفن و دفن پكشش را آماده گذاشته تا صبح با آن دربوش را روى تابوت ميخ كند و آدم از حالا صلاههايى را مى شنود كه قرار است
 اولا از اين قضيه پــيزى نـمى دانست و ايـن فكـر كـردن بـه او را سـختتتر مـىكرد: ديگـر هـيتّ پــيزى را نـمى شل تـغيير داد، ديگـر نـمى شل به عقب بـرگشـت ـ هـمانطور كـه ديخـر نـمى شد مـــيخهاى دربوش تابوت را بيرون كشـيل ــ، امـا او هــنوز پجـيزى از ايـن قـضيه نـمى دانست.
به آن زندگى فكر كردم كه نزديك بود با او شـروع كـنم. هــميشه بــراى او حكـــم نــارنجكىى را داشــتهام كــه بـه شكـل زيـرسيگارى درآوردهاند و حالا روى پيانو قرار داشته باشد: آدم يكشنبهها، بعد از

خــوردن فــنجان قهوه، خـاكسـتر سـيگارش را تـوى آن مـىتكاند، دو شنبه ها تميزش مىكند و هميشه وقتى تميزش مـى كند و مـىبيند چیزی كه در اصل شىء خطرناكى بوده، حالا چنين وظيغئ بى خطرى و

 خاصى در آن تعبيه كرده، بهطورى كه آدم مى تواند دستهٔ سفيلِ چیينى




 نمى داند كه در هزارمين بار يكـ مكانيسـم مـخفى توى آن آن به كار مى افتـد و آن اسبابِبازى كو جیى را منفجر مى كند. هيتج اتفاق بلدى نمى افتد،
 وحشت مىكند و از آنوقت بهبعد محتاطانهتر رفتار مىكند.
 چیيزهاى ديگرش آسيب مىبيند. او حرف مى زند، زياد حرف مىزنـد
 خو د را محق مى داند و مى خو اهل كه حق با او باشلد و كمى هـم به خو مى باللد، اما من هميشه از آدمهايى كه حت با با آنها بوده، بدم مى آي آيد و

 شدهاند، اما هميشه فقط تيترهاى آن را مى خوانند. و وقتتى يكى روز


ه 8 F

ناشايستى از آنها سر مى زند. انگار قرار بوده مطالب ريز آن را هـم مثل قراردادههاى بيمه دقيقتر از تيترها بخوا انند.
 هستم: منتظر هِلدويگَ بودم. درِ خانه را ديگر نمى ديدم، وانتِ بـزرگِ

 "اخحدمات بهلاشتى ويكـوبر.") رفتم آنطرف خيابان، چون باز بايـل بـه درگاه خانه زگاه مىكردم. مثل كسى كه زير آب حركت كند، داشـتم آهـسته راه مـى رفتم و نـفس رأحـتى كشـيـدم، درست مسثل كسـى كـه
 صدف و ماهى هاى متعجبب، آهسته آهسته از ساحل سراشـيبىى كـه حال كوه را دارد بـالا رود و بـا كـمال تـعجب دريـابد كـه ديگـر وزن ستونهاى آب هوا، كه قدرش را نمى شناسيم، جايش را گرفته است و نفس راحتى مى كشد.
وانتت را دور زدم و و قتى باز چششمم به درگاه خانه افتاد، فهميلد كه
 يو شيده از همان غبار نامرئى اسـتـ كه عقربهٔ ثانيه شمار با سوراخ كردن خالٔ بـه هوا مى پاشد. خو شحال بودم از اينكه وقتى بـا دسـته گـل بـه سراغش رفته بودم، بيرونـم كرده بود و خو شحال بودم از اينكه فهميله بود مى خواهم با او چهـ كنم و از لحظهای مى تر سيدم كه ديگر بيرونم نمىكرد، از آن لحظه كه بالاخخره يك روزى، آن هـم يكى روز دو شنبه،

سر مىرسيل.
ديگر اعتنايى به درگاه خانه نداشــتم و كـمابيش مـثل زمـانى كـه

Gr

بنهانى پيشبند خانم صاحبخانهام را مـىبو سيدم، احسـاس حـماقت مى كردم. رفتم بهطرف ماشينم، درش را باز كردم، پاكت سيگار را كه سمت راست داشبرد، زير دسـتهقبضِ مسـافت و ســاعت كـار بـود، بـرداشـتـم، سـيگارى رو شــن كــردم، در مـاشين را بسـتم و هــنوز نمى دانستم مىبايست پهـ كار كنم: نمى دانستم بايد بروم بالا، به اتاق
 گريه كرده بود.
يكـــفنعه دست ولف را روى شــــانهام حس كـردم؛ درست حـال

 زيادى به من تعارف كرده بود و سيگارهاى زياى زيادى از من گرفته بود،



 مى شنيد. و در لحظهاى كه مى خوانستم سرم را به طرف او او برگردانم، احساس همان و قتى را داشتم كه پلرم مرا تشويق كرده بود در مهمانى





 بهنظر مى رسيد اين اتفاقات پيوندى هميشگى بين ما بهو جو د مى آورد
 تنها خاطرهاى كه از آن زمان يادم مانده، طعم بى مزّه اوّلين سيگارى




 شعورشان تا آن حل بو كه بفهمند آرمانهاى شان را از دست دادهاند؛
 در خود مىپرورد؛ چپون مىبيند كه ديگران آنها را از دست دادهانـا

 مىفهمد تنها دو ستش، همان هـمشاگر دى بوده كه در كلاس يازدهـم



 كـلكى گـير افـتاده بـود و غـرق شــده بـود؛ هــمانجايى كـه بــجهایى مىتوانست روى راه باريكى و شيبدار سيماني مخصوصِ بالا كشيدن الوار، با مايو اسكيتبازى كند، و همانطور سوار بر اسكيت وارد آب


 جهارگوش و لاغرش كفش اسكيت نداشت، مـايواش صـورتى رنی

90 هنان آن سالها

بود، مادرش آن را از پـارچــهُ يكـ زــریوش درست كـرده بـود و مـن بعضى وقتها فكر مىكردم براى اين ملام شنا مىكند كه ما مايواش را نبينيم: فقط بـراى پــند لحـظه از كـلكى بـالا مـى آمل، رو بـهـ رايـن مى نشست، دستها را صليبوار روى زانوها مى گذاشت و به سائ

 نشده بود، تا اينكه مادرش آن شب گريان توى خيابانها دويله بود،
 نديدهين؟؟) و همه گفته بو دنل: (انه.)"
پِ برولاسكى يونيفرم به تن، بالاى قبر ايستاده بود، درجـهدارى
 خواندن، سرش را بالا آورد و متفكرانه گوش داد: "پــه زودهـنغگام،

 برولاسكى فكر مى كردم و به بازوى سفيد و زيباى خانم پيشخخدمت كه

 جوراب وصل كرده بود. برولاسكى توى سايههاى سبز سير بل محو شده بود....
 فراخوانده.... (")
آهسته سرم را بهطرف ولف پِرخاندم و به پهره أطمينانبخش و و خو شايندش نگاه كردم كه هفت سال بود مـى شناختم و مـثل هـمان وقتى كه گزارش مهرخو رددالى را كش میرفتم و پدرم مـچـم را گــرفته

ه $4 \&$

بود، اندكى شـرمنده شدم.
ولف گفت: ابايلد كمكـم كنى. من از خخرابيش سـر درنـمـى آرم. راه بيفت." دستم را گرفت و با احتياط دنبال خودش كشيد، انگار داشت آدم كورى را دنبال خودش مىبرد. آهسته مرا به سالن لباسشويى برد.
 مى آمل، پششمم به تودواى لباس افتاد كه آنجا روى هـم تلنبار شده بود. بعل دخترها را ديلم، خانم فلينكـ را، همه بـا رويـوش آنـجا ايسـتاده بودنل، درست مثل وقـتى كـه آدم در ابـرى از غـبارِ بـعد از انـفجار، پششمش به آدمهايى بيفتد كه فكر مى كنل مردداند. شنيلد گفت: (اداغ كرده. سهبار سعى كردم درستش كـنم ... هـــتح
 از ولف پر سيلم: (افيلترها رو باز كردى؟)" (اآره، كثيف بودن. تميز شون كردم، دوياره هـم بستم شون... ولى باز داغ مىكن.
خــانم فــلينكـ گـفت: (امـن بـهترين مشـترى مو از دست مـى دم. هونن هوفو مىگم... هونن هوف بهترين مشترى مه، ولى اگه ملافههـا رو تا عصر آماده نكنمه، از دستش مى دم.")
به ولف كفتم: (اآبو باز كن.") و وقتى هر چجهار ماشين را باز مىكرد،
 گوش مى دادم. با خلدمتكارهاى اتـاقها هـم دربـاره: هـمين مـافلفهها اراجيف به هـم مىبافتند: اغلب با الحساس رضايت ملافههاى وزير يا بازيگرى را نشانم داده بو دنل كه اثر روزّ روى آنها بو د، يا ملافههايى را به طرفـم دراز كرده بودنل كه بوى عطر مى داد، بوى عطرى كه معشَ يكى از اعضاى حزب به خود زده بود. اين جيزه ها برايـم سرگرمكننده

نان آن سالها
 اصلاً برايـم مهم نيستنل؛ و رازهاى زندگى خصيوصى شان به اين درد مى خوردد كه همراه با پسآبى كه از ماشين لباسشويى بيرون مـى آملف، توى راه آب سـرازير شود. مى خو استـم بـرگردم بـيـرون، آن مـاشينه ها حالم را بههـم مى زد، بوى كف صابون حالم را بـهـم مى زد... دخترها با با هر هر و كركر، مـلافةٔ بازيخرى را كه حواسیبرتى هايش, مشـهور بـوده، دست بـه دست مىگر داندند. ولفـ تمام شيلنگیها را باز كرده بود و با حالى درمانله به من نگاه كرد: كمابيش قيافهٔ أبلهانهأى پيدا كرده بود.
 تعمير كردهن؟؟" گفت: „آره، ديروز كو جهٔ كورببماخرو كندن. آب مـا از هـمونجا مى آد." ولف كه گذاشته بود آب همانطور بيايد، گفت: پآره، آب كثيف و زنگزدهس.
گغتم: (ابذارين همين طور آبب بره تا تميز بشه، بعل لولهها رو ببنا سر جاشون. اون وقت همهلچچى درست مى شه.") و خطاب بـه خــانم فلينكى گفتم: البهترين مشـترىتون از دست نـمى/ره. لبـاس ها تـا شب آماده مى شه.") و رفتم. مثل كسى كه در خواب از سرزمينى به سرزمين ديگر پـا مىگذارد، برگشتم توى خییابان. نشستم روى ركابِ وانـتِ ويكـوبِر: اما به درگاه خانه نگاه نكردمّ، چششمههايـم را بستم و برأى يكلـلحظه توى تاريكخانه را تماشا كـردم. چشمـم به تصوير تنها آدمى افتاد كه مى دانـم هرگز فرياد نزده، هرگز سر كسى فرياد نكشيله، تنها آدمى كه بـه ايمانش يقين داشتم. پلرم را
\& $8 \wedge$

مىديدم. جلوِ او جعبهُ برگههايش قرار داشت، جعبئ جوبى آبى رنغى


 مى كند. از نامههايى كه نيمه كاره رها شدهاند، از دفترهاى مشقى كه تا آخخر نو شته نشدهانلـ، قسمتهايى را كه چچيزى روى شان نو شته نشلده، جلا مى كنلد، از كارتهاى عرو سى و سـوگوارى قسـمـتههايی را كــه

 تظاهراتهها توزيع مى شود، آن دعـوتنامههايى كـه روى كـاغذهاى

 برگه گيرش مى آيلد كه آنها را مـثل شـىء قـيمتى در جــعبئ دو مـينوى
 مشغول داشته، برگهها را لاى كتابهمايش مى گذارد، كيف پـولش از
 به آنها اعتماد مىكند. آنوقتـها كه توى خانه بودم، هميشه بـه آنـها

 يكـبار هـم برگهاى پيدا كردم كه رويش نو شته بو د: ااتوى تراموا پششمهم
 داشته.)

هر بار كه براى خريدن پیيزى بيرون برود، برگه ها , الز جعبه بيرون


نان آن سالها

مثل فال ورق كنار هـم مى چحينا و مطابق اولويـت شان مرتـب مـى كنل ، طورى كه به شکل دستههاى كو جحكى درمى آيند، درست مثل وقتى
 در هـمهٔ كتابجهايش اين برگهها تا نيمه از لابـهلاى صغتحهها بيرون
 اغلبِ ماهها، بيش از آنكه به صرافـت بيفتل از بـرگه ها اسـتفاده كـنالد، اينطرف و آنطرف افتادهانل. تعطيلات ملرسـه كه مىرسلد، آنـها را جمع مىكنل. قسمـتهايى را كه يادداشت برداشته، مـقابله مـى برگهها ,ا كه روى بيشتر آنها وازْههاى انگگليسى و فـرانسـهه، سـاختار جملوت و اصطلاحات را يادداشت كرده، مرتب مىكنل و معنى آنها راتازه بعل از آنكه دو سه بار به آنها برخو رد كرد، مى فههمل. مكاتبات
 بفر ستند، معنى وازْهها را به كمك هــمكارانش بـر رسى مـى كنـل و بـا سماجِتى آرام، كفرِ ويراستارانِ كتابِهاي مرجحع را درمى آورد. و هـميشه برگهاى توى كيفـ پولش دارد، بـرگهاى كه با آن نـو شتهُ سرخرنگگ رويش، اهــميت خـاصى دارد؛ مـنظورم بـرگهاى است كـهـ هربار، بعل از أنكه بـه ديلنش مىرووم، بِاره مىكنل، أما بعـل باز يكـى ديگر جاى آن مى گذارد: هـمان برگَای كه رويش نو شته: ا(بايل با بسرم حرف بز-تم."
يادم افتاد چعلـر تعججب كردم وقتى ديلم پلر با من همه، در هـمان سالنها كه در ملر سهُ مهنلدسى درس مى خو انـلِم، هـمان سماجـت را بـه



\& V.

قطعات ماشين جلـيلى را بههم نمى ريختتم و مجلدداً سوار نمىكردم؛


 كتابهايى را به اينطرف و آنطرف و يا هزينهٔ سغرهايىى را بیردازد،

 مىورزيلد و هيحچوقت بـه اين فكر نـمىكرد كه بـراى يـافتههايش يـول قبول كنل.
ولف باز دستش را گذاشت روى شانهام و من متو جهه شدم كـه از روى ركاب ماشين بلند شدهام و رفتهام طرف ماشين و از بـيرون، از
 آنجا بى انـلـازه خالى بود.....
 كردیى؟ خيلى او قاتش تلن بود.") جيزى نگغتـم. ولف با دستش كـه روى شـانهام بـود، مـرا از كـنار ماشينم بهطرف كو چهٔ كوربماخر هل داد، گفت: (ابه من تلفن كرد. يـه


ربطى به ماشين لباسشويىهاش نداشت."
 سر جاش.")
آهسته گفتم: (آٓره، يه فنجون قهوه حاللمو سرِ جا مى آره.)" دستش را از روى شانهام پس زدم و پيشاپيش او به كو جهٔ كوربـماخر رفـتـم، جايى كه كافهٔ كو چحكى را در آنجا مى شناختم.

VI
زن جوانى داشت از توى يکى كيسهُ پارچجهای سفيد نان درمى آورد
و توى ويترين مى چيل: نانها پشت شيشه روى هـم تلنبار شدنل و من


 روى هـم سر مى خوردنلـ و در يکى لحظه بدنظرم شبيه ماهى آملندند،
 ولف گفت: (ابريم اينجا؟؟)
گفتم: (آره،، بريمr."

در حالى كه سرش را به نشان نقى تكان مى داد، جـلو رفت، امـا

مى كردم، كه خالى بو د، لبخنلد زد.

گفتم: (انه، اصلاً جاى بدى ندى نيست.")
ولف گفت: (اقيافهت داد مىزنه يهپچيزىت هست.")

در حاللى كه نيشخخند مىزد: كفت: (اهيتچى، قيافهت شبيه كسىيه كه دست به خو دكشى زده. از قيافهت پیداس كه امروز نمى شه روت حساب كرد. 1 (
زن جوان قهوهاى را كه ولف آن جلو سفارش داده بود، آورد.

 بروتيگ گـذاشـته بـود، زنگ زديــم. كـفرشو درنـيار.) گـفت: ا(اخـيلى عصبانىيه. خودت كه مى دونى، تو كار شوخى سرش نمى شه."
گفتم: (آآره، تو كار شوخى سرش نمى شه.)]


 بشقاب، برگشتم توى اتاق، نشستم و دو انگشت شـشت شستم را كنار هـمّ
 اوّلين تكه را خوردم، احساس كردم حالت تهوعم از بين رفت.
 گفتم: (انه، مجبور نيستم.")
گفت: (آدم نمىتونه با تو يی كلمه حرف بزنه.)"
گֿتم: (انه، نمى شه با من حرف زد. پاشو برو.)"
گفت: ॥خيلى خوب، شايد تا فردا حالت بياد سر جا.)"

خنديل، بلند شد، زن را از توى مغازه صلا زد، دو فنجان قهوه و

 آنوقت ولف، در حالى كه سرش را تكان مى داد، آنها را كذاشت تو توى كيف پولش. نان دوم را پاره كردم و احساس كرد

دوخته شده. گفت: ا(در ضمن، اون قضيه رو هم صاف كرديم.")
سرم را بالا كردم و پر سان به او نگاه كردم.
(مگه اولا ديروز باهات درباره قرارداد تريتونيا حرف نزد؟")
آهستة گغتم: (پحرا، ديروز برام گفت.")

با خو شحالى گفت: ا(قرارداد مال ما شد. امروز صبتح فيصله كرد. اميدوارم جمعه كه خواستيم شروع كنيم، عقلت اومده باشنه سر
vr $>$ نان آن سالها
 احمقانه، اين قدر از دستت عصبانى نشده بو د." نان راول كردم روى ميز و بلند شلدم.
گفتم: (ااز بعل از كلوم قضيه؟") توى پجهرهاش مى ديلدم كه از بيش كشيدن اين موضوع ناراحت شده، اما خودش شروع كرده بود. دكمئ جيب پشت شلوارم را كه پول هايم توى آن بود، باز كردم، اسكناس هـا هـا را توى دستم لمس كردم و يكدفعه يادم افتاد كه فقط اسكـناس هاى صل ماركى و بنتجاه ماركى هستنل، بولهها را رها كردم، دكمهٔ جيبـم را انداخختم و دست كردم توى جيب كتم، كه هنوز پولهايیى كه از روى پيشخو ان كل فرو شیى جمع كرده بودم، تويش بود. يک اسكناس بيست
 راست ولف را گرفتم، بازش كردم و پولها را گذاشتم كفـ دستش.
 دزديله بودم، دو مارك و بيسـت و پنج فنيگً بود. بـله به پِرت. دقيقاً

آهسته گفتم: (اورن قضيه مال شش سال پيشـه، ولى شـمـاها هــونوز فراموشش نکردهين. خو شحالم كه يادم انداختى؟؟" ولف گفت: ((معذرت مى خْوام كه حرف شو زدم.)"
(اولى حرف شو زدى، همين جاو همين حالا. مـنم پــولشو بـهـت دادم، بلهه به پـرت."
گفت: "اپولتو پس بگییر. اين كار درستى نيست.")
آهسته گفتم: (احیرا كار درستى نيست؟ اونوقت دزدى كردمه، حالا هـم دارم پول چيزهايى رو كه دزديلهم، مىدم. پول چحيز ديگـهاى رو هـم بايلد بدم؟"

ه VY
چيزى نگغت و من دلم برايش مى سوخت، چون نمى دانست با آن پول چه كند. توى دستش گرفته بود و من قطرات عرق را روى دست
 وقتها شده بو د كه دستيارها سرش فرياد مى زدند يا جيزه هاى زشت برايش تعريف مىكردند.


 پي بده. خودم مىتونم بغر ستمش براى پدرت.")


و اسكناس را گذاشتم توى جيبم.
 آن سالهها كه معلوم شده بود دزدى كردهام، نگاهاه كرد: قضيه را را بـاور




 من بايد اعتراف مىكردم؛ بيرون، توى حياط كارگاه، و قتتى هوا تاريك

 اعتراف كردم. وقتى پدرش از من بر سيد كار من بوده يا نـه، صــداه
 آنوقت هر دو با هم از حياط گـذ شتنـد و رفـتند تـوى آپــارتمان. مـن
vo vان آن سالزها

هميشه براى ولف حكم آدمى را داشتم كه هميشه در قلب كو دكانهاش "آدم خوب") ناميده مى شد و حالا برايش دردناك بود كـه مه مجبور بود اين اسم را از روى من بردارد. وقتى توى تراموا به خوا ابگا برمى گشتم، احساس حماقت و درماندگى مى آكردم: حتى



 روى من برمى داشت.
صبح روز بعل پيرمرد مرا به دفترش احضار كردد، ورونيكا را بيرون



 قضيه حرف نمىزنيم، هيجوقت، مى شنوى ؟ از آنجا رفتم و وقتى به كارگاه برگشتمم، فكر كردم درباره نبايد حرف بزنيم؟ درباره مرگ مادرم؟ و از پیرمرد بيش از پيش متنغر شدم: دليلش را نمى دانستمه، أما مى دانستم كه دليل دارد. از آن زان زمان




به ولف گفتم: (احالا ديگه برو. برو.)"
گفت: (امعذرت مى خوام... من....)"

ها $\downarrow$ Vя
حالت چششمهايش طورى بود، انگار هنوز به آن آدم خوب اعتقاد دارد و من گفتم: (ادلخور نيستمه ديگه فكر شو نكن و برو.")


 مى گذارند.

(اون تو رو فرستاده؟"
گفت: ا(انه، من فقط مى دونـم خيلى عصبانى يه و دنبالت مىگردهـ تا تا درياره قرارداد تريتونيا باهات حرف بزنه.")
(امن هنوز نمى دونـم قضيه چحىيه.)" (واقعاً نمىىدونى؟؟)
گڭتم: (انه، واقعاً نمى دونى
"آحيزى كه كارگرهاى خانم فلينك مىگن درسته؟ اين كه تو دنبال
يه دخترى؟؟"
 دخترم.")
گفت: (پپناه بر خدا، آدم نمىتونه تو رو بـا اون هــمه پـول كــه تـو جيبِته تنها بذاره.")
خيلى آهسته گفتم: (ابرعكس، بايد تنهام گذاشت. حالا ديگه برو،
 بغى.
رفت و من او را نگاه مىكردم كه داشت با بازوهاى آويزان از جلوِ ويترين مى گذشت، حال مشتزنى را داشت كه به مسابقهاى مىرود
vV $\diamond$ نان آن سالها

كه هيتج اميلى به برد ندارد. آنقدر صبر كردم تا نبش كو چهأكوربما نـر
 وانت ويكـوبر، كه از ايستگاه رامآهن مى آمل، پيدايش شد. برگشتم به

 زمان را آرام و بى صدا به جلو مى راندند و اميلووار بودم ساعت ينج و


 برگهاى افتاد كه صبح روى آن اسم مشترى هايى را كه آه بايل به آنها سر


 فرو بروم، اما از اين فكر شرمم شد، و قدمزنان رفتم طرف خانهاى كه هِدويگَ در آن زندگى مىىرد و زنگ را فشار دادم؛ دوبار، سهبار و باز
 من دوبار ديگر زنگی را فشار دادم و باز صـاى بـاز شــدن در نـيامد.


 باشل، صداى قدمهاى سريعى بود كه از پله ها پايين آمدند، از از راهرو گذشتند و آنو قت هِلويگـ در را باز كرد؛ قدش بلندتر از جيزى بود كه در خاطر داشتم، تقريباً هـمقد من بـود و هـردومان يكـه خـو رديـم از اينكه اين قدر نزديك به هـم ايستاده بوديم. او يك قدم هـم بـه عقب رفت رفت،

هVA

اما در را باز نگهه داشت و من مى دانستم چقلدر آن در سنگیين است، چجون وقتى مــاشينهاى لبـاسشويى خـانم فـلينكـ را تـو مـى آورديم؟، مججبو بو ديم در را باز نگـه داريم تا خانم فلينكـ بيايد و در را بـه قلاب

بيندازد.
گفتم: (يـه قلاب پشت دره.)"
هِلويگى گفت: (اكجا؟)
گفتم:(ا|ينجا.)" واز بيرون به قسمت بالاى دستگيره در زدم، آنو قت
 شدنل. نورِ توي خِيابان افتاده بود روى او و من داشتم خوب نگاهش مى كردم؛ مى دانستـم چحقد ر برايش و حشتناك است كه اين طور نگاهش
 تلاقى كرد، لبـ پايينىى اش اندكى آويزان مانـه بود و داشت با هـمان دقتى كه من او را برانداز مىكردم، به من نگاه مىكرد و من احساس
 حس مىكردم، به سراغم آمد.
گفتم، (|اون وقته ها شما بلونـل بودين.") پر سيل: " (كِى، كدوم وقتها؟؟")
"(هفت سال پيش، يـه كم قبل از اينكه از خونهمون برم.")
 كمبخون بودم.")
گفتم: (اامروز صبح دنبال يـه دختر بلوند مىگشتمه، ولى شمـا تموم مدت پشت سر من، رو پچملدون، نشسته بودين.") گغت: (ازياد طول نكشيد. شما كه او ملين، من تازه اونجا نشسته بودم. فوراً شناختمتون، ولى نمى خواستم صداتون كنم." دوياره لبخند زد.

V9

گفتم: ("حرا؟؟")
"احِون قيافهتون عصبانى بود، چون خیيلى آدم بزرگ و مهـمى بهنظر
مى رسيلدين و من هـم از آدمهاى مهـم مىتر سمـ."
پر سيلم: "پچحى فكر میکردين؟")
 جوونه؛ تو اون عكسـى كـه پــدرتون داره، خــيلى جـوونترين. پشت سرتون حرفوهاى خوبى نمىزنن. يكى بـهم گـفت دزدى كـردهين." "
 آن قل ر برافرو خته شده بود كه ديگر نمىتو أنستم نگاهش كنمَ. آهسته گفتم: (الازم نيست، لازم نيست خخجالت بكششين. من واقعاً
 بيفته، باز هـم اين كارو مىكنمـ. كى اينو بـراتون گفته؟" گفت: "برادرم. اصلاً پِسر بدى نيست.")
 به اين فكر مىكردين كه دزدى كردهم؟")
گفت: (آرهه، بهش فكر كردم، ولى نهـ زياد.")
پر سيلـم: "(پعقر؟؟")
 فكر كردم. گر سنهم بو د.) گفتت: "اولى مـىتر سيدم بــيام پـايين، پــون مى دونستم اينججا وايسادهين.")
نان را از جـيبـ كـتم درآوردم، در حــالى كـه لبـخنـل مـىتزد، آن را گرفت، با عجله پارهاش كرد و من انگشتههاى قوى و سفيد شستشت را ديلم كه توى خممير سفيد، مثل بالشى فرو رفته بود. تكـهاى از آن را خورد. پيش از آنكه تكهٔ دوم را بـخورد، گفتم: (انمىدونين كى قضيه
^ .

دزدى رو براى برادرتون گفته؟")
(اخحيلى براتون مهـمه كه بلونين؟؟")
گفتم: (آره، خحيلى مهمه.) "
 اون كارو كردين. برادرم مىگفت خبر دست اوّله.) تكهُ ديگرى خورده، رويش را آنطرف كرد و آهسته گفت: ا(معذرت مى خحو ام كه اونطورى فر ستادمتون بيرون، آخه، مىترسيلم. وقتى اون كارو كردم، اصلاً به اون قضيهأى كه برادرم گفته بود، فكر نمىكردم.")
 اينـجاس كه اين قضيه هيـپیى جز يه ناشيگرى نـود. اون وقتهــا مـن خيلى كم سن و سال بودم، خيلى ترسو بودم، اگه حالا بود، كارمو بهتر انتجام مى دادم.") گفت: „از كارتون بِشيمون نيستين، هان؟؟) و تكه نان ديگرى توى دهانش گذاشت.


 ببخشن؟؟"
گفت: (انه، نـمى دونمه، ولى فكـر مىكنم خحيلى بله. شما ديگه، ") در حالى كه لبخند مىزد، گفت: ا(تو جيبتون نون دارين؟ بـا باين نـونها
 گفتم: (امن هـميشه از قحطى مىترسم. باز هـم نون مى خحواين؟؟"

گفت: (ابله.)"
گفتم: "(باهام بياين. چندتا براتون مى خرم.")

نان آن سالها 11 )

كفت: (انغگار آدم تو بيابون گير كرده. هفت ساعته نه نون خوردم نه
آب."

## كفتم: (اباهام بياين.")

چجيزى نگفت و ديگر لبخند نمى زد. آهسته گفت: پاگَه بهم قـول بدين كه ديگه يهو با اون همه گل وارد اتاقم نشين، باهاتون مى آم.")
گفتم: (اقول مىدم.")

خم شد پشت در و قلاب را با دست باز كرد و من صداى برخورد
قلاب را با ديوار شنيدم.

گفتم: الزياد دور نيست. نبش كوچحهس. بياين.") اما همان جان اليستاده



 تازاى را با كارد برش مى داد؛ شيرينى مشبك بر شتهُ روى مـارمالادِ


كرديـم.

آهسته به هِدويگَ گفتم: (اينتجا سوبٍ مرغ و سوبپ گو شت و سبزى
هم دارن."

مرد بى آنكه سرش را باللا كند، گفت: (ابله، اگه بخوايـن، هست.") موهاى سياه و پريشتش از زير كلاه نانوايى بيرون زده بود و بوى نان مى داد، درست مثل زنهاى رو ستايى كه بوى شير مى دهنل.
 مرد گفت: (پجندتا؟؟) آخرين برش را به تارت داد، كارد را بـا يكـ

ه $\wedge$ ماينريش بل

حركت ناگهانى بيرون كشيلد و در حــالى كــه بـه اثـر هـنرىاش نگـاه مىكرد، لبخند زد. گفت: (اشرط مىبندم،") چحهره لاغر و تيرهاش پشت لبحخندش كو چحك شـلـ. (اشـرط مـىبنـلم تــموم بـرش ها هــمانـــلازه و هـموزنن. حاراكثر") كارد را گذاشت كنار. "ححلاكثر دو سه گرم بـا هــم انختلاف دارن. اينو ديگه نمى شه كاريش كرد. شـرط مىبنـدين؟"
 شرطو مى.بازم.") تارت شبيه پنحجره كلى رنگِ توى كليساى جامع شله بود.

مرد گفت: (امطمئن باشين، مطمئن باشين كه مىبازين. جندتا برش مى خواين؟"
بر سان به هِدويگ نگاه كردم. لبتخند زد و گغت: "ايكى كمه، دوتـا زياده.")

مرد گفت: (ایِس يكى و نصفى.") هِ هِدويگى بر سيل: (اينن طورى مى شه؟؟")
مرد گفت: (احرا نشه.) كارد را برداشت و يكى از برش هـ ها را دقيقاً به دو قسمت تقسيم كرد. گفتم: ا(پس براى هركدوممون يكى و نصفى و يـ فنتجون قهوه.") فنجانها هنوز روى همان ميزى بود كه با ولف سر آن نشسته بوديم و توى بشقاب من هنوز خردههاى نان بود. هِدويگُ روى صندلى ولف نشست. من پاكت سيگارم را درآوردم و گرفتم جلواش. گـفت: (اتـه، ممنون. شايل بعل كشيلم."

 جرأتشو نداشتم.")

نان آن سالهما

گفت: (احیى مى خواين بپر سين؟")


"
گفتم: ("حطور؟؟")
(ایلدربزرگ من فاميلش ميولر بود، وللى چون خیلى پبوللـار بود و فكر


رو برداره. من از اين مو ضوع خيلى عصبانى|م."
" (پحرا؟")
(ابراى اينكه دلم مى خواست فاميلم ميولر بود، ولى صـاحب اون
 صاحب اون پول بودم، اونو قت مسبور نبودم معالم بشّم.") بر سيدم: (ادلتون نمى خواد معلم بشين؟؟")
 بايل معلم بشـم تا بتونم خرجمو دربيارم.")
آهسته گفتم: (إكه بخخواين من خرجتونو می دمم.") سرخ شلد و من خو شحال شلـم از اينكه بالاخخره حرفم رازدم و آن هـم به اين شكل. خو شحال هـم شلم كه مرد وارد اتـاق شـلـ و قـهوه آورد. قورى را گذاشت روى ميز، ظـرفـهاى كـثيف را جـــع كـرد و گفت: (اميل دارين رو كيكتون خامه بريزم؟)" گفتم: (ابله، يه كمى.")
رفت و هِلويگ قهوه ريـخت؛ هنوز پجهرهاش سرخ بود و من نگاهـم از او گذ شت و به تابلويى نگاه كردم كه بالاى سرش، بـه ديوار، آويزان بود. عكسِ مجسمهُ مرمري يكى زن بود؛ بيشتر وقتها با مــاشين از

ه

كنار آن مجسمه رد شده بودم و نمى دانستم مجسمهئ چه كسى است و

 كيست. مرد كيكى را آورد. توى قهوهام شـير ريـختم، هـم زدمّ، بـا قـاشـو تكهاى جدا كردم و وقتى هِدويگ شروع كرد به خــو ردن، خـو شـحال شدم. چهرهاش ديگر سرخ نبود. بى آنكه سـرش رو را از روى بـر بشـقاب بلند كند، گفت: (ابا چپه شيوء عحجيب و غريبى از من حمايت مى شه!

 قول مادرم، درست و حسابى مى خوريم.")
 درست و حسابى بتخورم.") گفتم: (احدود ساعت هفت چحطورْ؟؟) كفت: ((امشب؟) و من گفتم: (آره.)"
 اون خانتم يهجا بيرون شهر زندگى مى كنه و خيلى وقـتـه مـنتظره مـنـو اونجا بيينه.)
پرسيدم:("خودتون دو ست دارين برين اونجا؟؟"


 مى گفت: اين بابا مى خواد تو رو از راه بهدر كنه.")

نان آن سالها

گفتم: „كاملاُ درست مىگه. مى خوام از راه بهدرتون كنم.") هِدويگ گفت: (امى دونم. نه، دو ست ندارم برم پيشش. گفتم: اپیس نرين. خیلیى خوب مى شه اگَه بتونـم امشب هـم شـما رو
 نمىیآد.
 سراغم و منو با خودش مى.بره. ماشين داره و خحيلى هم پيلهاىيه، نه،


 را كه از كيكى ريختته بود توى بشقاب، رفتهرفته خورد.
 تصميم داشتم برم ســراغ دخـترى كـه يـهو قتى مسى خـواسـتم بـاهاش ازدواج كنم و بهش بڭ نم نمى خوام باهاش ازدواج كنم." قورى را برداشته بود كه قهوه بريزد، اما منصرف شو شد، گفت: : (اين
 گفتم: اانه، فقط به خودم بستگیى داره. به هرحال بايلد اين حـرفو بهش بزنـم.")
(پس برين بهش بزنين... كى هست؟")
 كسى يـه كه قضيه رو براى كسى كه براى برادرتون تعريفـ كرده، گفته.")
 گفتم: (اخيلى آسون، به آسونى قطع كردن إشتراك يه رو روزنامه، فقط جیيزى كه آدمو ناراحت مىكنه، رو زنامه نيست، بلكه اون زنىيـه كه هر

ه $\wedge$

روز روزنامه رو مى آو رده، تحون يكى از انعامهاى ماهيانهشو از دست
مى

برين؟!
گغتهم: (احلدود ساءـت شش. ولى هنوز پنج هـم نشـهه.)" هلدويگّ گفت: (امنو تنها بنارين. يه مغازه نوشتافزارفرو شى پيل| كنين و يه كاردتپستالل برام بخخرين. تو خونه قول دادم هر روز براشون

نامه بنويســم.")
ير سيلم: (ايه فنجون ديگُه قهوه مى خحورين؟")
كفـت: (انه، ولى يه سيغار بهـم بدين.")
پاكت را گرفتهم جلواش، سيگارى برداشت. بـرايش فــندك زدم و و قتى توى مغازه ايستاده بودم و پول ميز را حساب مى كردمّ، مى ديدم
 سيگار مىكشـلـ، اين را مى شد از طرز گـرفتن سـيگار و بـيـرون دادن دودش فهمهيل، بعل وقتى باز برگشتم توى اتاق، سرش را باللا كـرد و گفت: (ابرين ديگه.") و من هـمانطور كه مى رفتم، زيرپحشمى نگاهش كردم، داشت كيغسدستى اش را باز مىكرد: آسـتر كـيغش بـه سـبزى پالتواش بود.

 ويـترينههاى شان را رو شـن كـرده بـودند. مـجبور شــــم تــمام كـو جئ نتس ماخ را طى كَنم تا يك نوشتافزارفرو شى پيلا كنم. توى مـغازه هـمـٔ اجحناس بدون نظم و ترتيبـ توى قفسههاى از مد افتاده، روى هـم و كنار هـم قرار داشتنلد، روى بيشنخوان يك دسته ورق قرار داشت كه

انگار براى كسى آورده بودند و طرف نپسنـيده بود. ورقهاى خراب را گذاشته بود كنار جعبهٔ باز شده: يكى آسِ خشت كه خشـتِ بـزرگِ
 كنار دسته كاغذى كه كسى روى آلن جییی نو شته بود تا امتحان كنلد،


 آن امتحان كرده بـو دند و بـه حـروف اوّل اســم شان شكسـتاگیى داده

 نو شته بود: (روبرت ب... روبرت ب... روبرت بر... روبرت براخ.") خط



خراب شدهاى."

بالاخخره سروكلئ زن جوانى پيدا شد كه با خو شرويى بهطرف من سـر تكـان داد و دسـتهورق را بـا آن دو ورق خــراب گــذاشت تـوى
 من گذاشت، پنجتاى اوّل را بر داشتم: عكس هاى پارك و كليسا بود و
 نولدهول بود، مجسمهٔ مردى بود از برنز كه فراگَ به تن كـرده بـود و داشت كاغذ لوله كردهاى را باز مىكرد.

> $\wedge$

دادم به او كه گذاشت كنار بقيه، تـوى يكـ پـاكت. چـهروای سـرخْ و صميمى داشت، موى مشكىاش را از و سط فرق باز كرده بـود و بـه زنهايى مى مانست كه مى خو اهند وارد صو معه شوند. گفت: (انولدهول معمار شهر شمالىيه.)"
شــهر شــمالى را مسى شناختم. بـلوكهاى آبِـارتمانى بـلندش را همـچتنان طورى مـى ساختند تـا اسـتانداردهـاى طـبقئ مـتو سط سـال - ا91 ال رعايت كرده باشند؛ ترامواهايش خيابانها را دور مىزدنل، واگن هاى سبز و بهنش بـنظرم بى اندازه رمانتيك بو دند، شايلد به هـمان اندازه كه دليجانها در • 191 بهنظر پـدرم اين طور مى آمدنل. گغتم: (اممنون.)" و با خو دم گفتم با اين بول مى شد آنو قتهها خحود مجسسمه را خريل. زن گفت: "احیيز ديگهاى هم مى خواين؟") و من گفتم: „ابله، لطفاً اون

 آن را فوت كرد.
وقتى داشت از توب كاغذي پشت سرش، كه به ديوار آويزان بود، كاغذ بسـتهبنلاى بـيرون مـىكشيد، نگاهش مـى كردم و دستهــاى
 خخــودنويسـم را از جــيبـم درآوردم، بـــازش كــردم و اســمـم را روى د سته كاغذى كه آدممها رويش خو دكارها را امتحان كرده بودنل، زيـر اسم ماريا كهليش، نو شتتم. نمى دانتم چحرا اين كار را كردم، وللى خـيلى وسوسه شده بودم كه روى اين تكه كاغذ جاوداتى بشوم. زن گفت: (॥آهان، مى خواين خودنويستونو پر كنين؟؟" گفتم: (انه.) و احساس كردم چحهرهام سرخ شد. (انه، ممنون، همين

نان آن سالزها

تازگى پرش كردهم.")
لبخند زد و كمابيش بهنظرم رسيد فهميد براى پهه اين كار را كردم.
 درآوردم، روى پیشخوان يك پیک بيست و دو ماركى و پنجاه فنيگیى نو شتم و روى سطر بعد نو شتم: (افقط برای پر داخت)"، پاكت نامهایى را

 پاكتهاى ارزان بود، از آنهايى كه از ادارهٔ دارايى يا كلانترى برایى آدم مـى فرستند. وقـتى نشـــان ويكـوبِــر را رويش مــى نو شتمه، جـوهر خو دنويسم پخش شلـ و من آن را خطط زدم و دوباره آهسته نو شتم.

 مؤ سسات خيريه." كشويى را پيش كشيد، از دفترى چندتا تا تمبر بيرون آورد و به دست

 بيشخوان گذاشتم و با كنجكاوى به قفسهها نگاه كردم؛ ؛ آنجا دفتر مشق

 بيشخوان تا زن بييجّل و او باز تـوپ كـاغذى را بـا كشـيدن كـاغذ

 وقتى داشتم از كو جئ نتسماخر برمى گریشتم، بهر بهنظرم رسيد اين روز هيجوقت تمام نمى شود: فقط درخشش لامپ ويترين ها كمى بـيشتر

## 9.

شده بود. دلم مى خواست باز هـم يول خرج مىكردم، اما هيیچكدام از
 تابوتفرو شى مكث كردم، به جعبههاى قهوهالى تيره و سياه نگاه كرد كه زير نور كمى قرار داشتند، به راهم ادامه دادم و وقتى باز پيـچچيدم توى كو جهٔكوربماخر، به اولا فكر كردم. رابطهُ من و او به آن آسانى كه


 مردهٔ پدرش را مى ديدم، جمـجمةٔ مردهاى كه كالاه نـملى سـبز آن را مى یو شاند.

 بول حسابى و بيشترى به جيب زده قسمتى از آهنپارههايى كه با كمكى يكى دسته كارگر گير آورده بوديمّ، آنها را از بقاياى ساختمانهايى كه داشتند تـخريب مـى شدند، بـلند مىكرديـم؛ بعضى از اتاقهايى كه به كمكى نردهبانهاى بلند به آنـجا

 چحشــم مــى خورد، كــه هــنـوز نـو بـو دند، جـالباسى هاى لعـابدار،
 كه هنوز روى آنها روزها و تيخها هاى ريشتر اشهى اشی، كنار هـم قرار داشتند. وانهايى كه هنوز آب توى آنها بود و كفـا
 تميزى بود كه هنوز روى شان اسباببازىهاى پـلاستيكى شناور بود،

نان آن سالها 91
اسباببازىهايى كه بجچهها، پيش از آنكه در زيرزمين خفه شوند، با آنها بازى كرده بودند و من توى آينههايى نگاه كرده بودم كه آدمهايى آيى




 وان فرو مىرفتند.







 ويكـوبِر كمكم به اين فكر أفتاد كه توى چچپاول محل، تحرا هيتِ آينهاى پيدا نشلده و يكى ديگر از دستيارها را مسئول جمع آورى قـراضـهـه ها







توى خيابان، زير نور آفتاب، قرار داشت. پليس آنجا بود و يكى نفر هم داشت با متر طول طناب را اندازه مىگرفت، بعد به بالا نگاه كرد، به
 كه به آن دوغاب آبى رنگگ زده بودند، تكيه داشت و و سـر تكــانـان داد.












 آستينهاى زاكت سبزش به پايين لغزيده بود و ساعدهای هـاى مـحكـم و
 باشند، سفت و كشيده روى ميز قرار داشتند و پجهرهاش ان انحناى ميان





نان آن سالها

آن شده بودم، بـه راهرويى كـه خــاطرهاى مـبهـم و تـار از آن داشـتم: راهرو، كفـبوشِ قرمزِ كمرنگگ داشت، شايـل هـم قهوْاى تيره، پحون نور زيادى توى راهرو نـبود، نـمـى شل درست تشــختيص داد؛ عكس پـد رش با آن كلاه فارغالتحصصيلى و آرم پر شاخ و برگ اونيا نـامى بـه ديوار آويزان بود... بوى پحاى نعناعزده و توتون فضا را آكنلده بـود و قفسهاى هم مخصصوص نتى هاى مو سيقى بود كه يكـبار توانستم عنوان بالاترين دفتر توى آن را بـخوانـم: (رقص آنيترا) نو شتهٔ گريك. آرزو میكردم راهرو را به همان خوبى هِدويگ مـى شناختم و در ذهنم بهدنبال اشيائى گشتـم كه شايـل فراموش شان كرده بودم: خاطراتم را شكافتم، مثل و قتى كه آدم آستر كتش را مى شكافلد تا سكهایى را كه فكر مىكند توى آن است، بيرون بياورد، سكهاى كـه پــون آخـرين
 سكهاى كه مى شود با آن دو نان خريـد يا يكـ نخ سيگار يـا يكـ لولة كو چكى شكالات نعناعى كه قرص هاى سفيدش، كه بـه نـان مـقدس مى مانند، مىتو انند با آن شيرينى دلجّسبش شان، گرسنگیى را برطرف كنند، درست مثل وقتى كه آدم به ريههايى كه ديگر نمىتوتوانـنـد كـار

 مى گردند كه دمفنيگى است، اما رفتهرفته به خودش اميل مى دهـ امد كه يك سكه يكعماركى است. يك سكهٔ دهفنيگى بود، پيدايش كردم و برايـم ارزش داشت: بالاى در ورودى ــ هميشه فقط موقع بيرون رفتن آن را ديده بودم ــتصويرى از قلب مقدس را آويتخته بو دند كه جلوِ آن يک لامـپ روغنى قرار داشت. هِدويع گفت: (ابهتره الان برين. من همين جا منتظرتون مـى مونـم.

$$
\begin{aligned}
& \text { زياد طول مى كشه؟؟ اينها راكه مى كفت، به من نگاه نمىكرد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ("كارِتون بيشتر از ساعت هغت طول مى كششه؟") }
\end{aligned}
$$


كفت: (آر ه، همينجا مى مونم. بهتره برين.)"









 جهانى بى سروصدا رانندگى مى ركنم.
وقتى تقاطع كو جهٔ يودن -كوربماخر رئى را رد كردم تا تا در مسير ميدان








نان آن سالها 90

 نمى دويد، كيفدستى سياهرنگ توى دستش تكـان مـى خورد و مـن

 ورودي كليساي كوپِكى افتاد كه هِدويگى داشت داخلش می شد، از
 كارگردانى مى كند و ناكاكان نورافكنش دل شب را مى شكافلد و زو جـى را كه همديگر را بغل كردهاند، غافلگير مىكند.

## $r$

بهسرعت كليسا را دور زدم، ماشين را برگر داندم و به طرف ميلـان رونتگن حركت كردم. سر ساعت شش آنجا بو دم و وقـتى از خـيابان



 قرمز رنگگ به تن داشت و كالاهى مشكى روى سرش گذاشته بو دو
 بجو شد. ماشين را كنار جلدولِ پيادهرو كذاشتـم و وقتتى بـا عـجله بـه

بيست مارك جريمهـت كنن.")
 را ابر ملالى پو شانده بود. پشـت سرش، ميان دو تو ده دمبهُ سفيدِ توي

\$1 9 ه هاينريش بل

لو حههاى مرمرى، هرمى از كـنسرو گــوشت ديــده مـى شـلـ كـه روى برچسببهاى شان با خطط سرخ تندى نو شته بودند: (اران و ذرت)". گفتم: (ابى خيال ماشين. ما زياد وقت نداريـم.") گفت: ا(حرف مفت نزن. كليلو بله من. اونجا الان يه جاى خالى
(هـسـت".)
كليد را به او دادم و نگاهش كردم كه سوار ماشينم شد، ماهرانه آن را از محلِ بارك ممنوع درآورد و جاى ماشينى گذاشت كه تازه رفته بود. بعل رفتم بهطرف صشندوق پستى كه سر نبش بو د و پاكت نامهایى را كه مى خواستم براى بلرش بغرستم، توى آن انداختم.



نفس عميقى كشيلم و به يك عممر زندگى مشترك بـى پايان فكـر كردم كه نزديكى بود با او شروع كنم؟؛ به سرزنتش هايى فكر كردم كــه
 جهل سال زندگى زناشويى، نثار من مى شدند و همـجنانگه رفتهرفته انعكاس افتادن سنگگها ضعيفتر، خفيفتر و كمتر مى شلدنل، تعجبب زن برانگيخته مى شلـ تا حدى كه ديغر صلـايى به گوش نمى رسيل و آنوقت بود كه سنخگها از درون چِاه بيرون مىريختنلـ و و قتى من و او، از سر نبش، بهطرف كافةٔ يوس مىرفتيم، تصوير پحاهى كه سنگ بالا مى آورد، جلِوِ جشـمههايمب بود.
گفتم: (اتوبا ولف صسحبت كرد0ىی؟)" و او گفت: (آرَه.)
و من، و قتى جلوِ كافئ يوس ايستاديمّ، بازويش را گـرفتم و گـفتم: ("حتماً بايد با هـم حرف بزنيـم؟")

نان آن سالها 99

گفت: ॥آره، بايد حرف بزنيم." مرا هـل داد توى كافه. وقتى پـرده؛ نمـدى را كنار زدم، فهميلم كه پحرا اين قدر اصرار دارد اينجا بنشينيـم؛
 هنوز با ولف به كالاس هاى شبانه مى رفتيم و حتتى بعلا كه قبول شديـم و
 فنجانهاى قهوه́ زيـادى را در ايـنـجا سـر كشـيـله بـودديم، ظـرفههاى بستنى زيادى را خالى كرده بوديـم و وقتى اولا را ديدم كه لبـخند به لب كنارم ايستاده و دنبال ميز خالى مىگردد، مى دانستتم كه فكر مـى مكنل
 چهرهٔ دختران پيشخلدمت، همه و همه طرف او را داشتنل؛ در اينجا او


 همين جا ناهار خورده بودم. آن سالهها را دور ريخته بو دم، درستت مثل آدمى كه هديهأى را، كه موقع گرفتن بهنظرش بى اندازه باارزش و مهم مى آملده، دور مى اندازد: درست مثل كلوخى كه آدم در لحظهُ رسيلـن

 يك قوطى كبريت اسـت و روى زمين به اندازه مـيلياردها تـن بـهنظر مى رسلـ -و آدم همانطور كه سوار قـطلار است، از يـنتجره بـيرونش
مى اندازد و كلوخ زير پحرخها خرد مى شود.

شب قبل ما تا ديرو قت آنجا بو ديم؛ او بعلد از مراسم عشاى ريانى مرا به آنجا آورده بود و من دستهايم را كه هنوز از كار كثيف بـوده، پشت مغازه، توى دد شـت شويى، شسته بو دم، پـاى گـو شـت و شـرابـ

ه 1 ...
خورده بودم و صورتحسابى كه دختر به من داده بود، هنوز حتماً توى




اولا پر سيد: (ابشينيم؟؟)
كفتم: (آره،، بشينيم.")









 نگهبان آنهاست، باعث شده شبيه آنها شود؛ شبيه شيرينى شكانیاتى
 با انبرك نقرهإى، هميشه كمى از هـم

 خطو ط حريرهبادام شكل روى نوعى شيرينى شكالاتى مى اندازد؛ توى


## نان آن سالها 1 ه

شكلاتفرو شى هاى شهر جـا دارد: دقـيقاً مـى دانــد كـدام زن، كـدام شيرينى شكلاتى را ترجيح مى دهد؛ با چحه شكلاتى مى شود كدام آدم را خو شحال كرد و خالاصه مشاور همـهٔ مردهاى عـاشق بیششه است و مشاور مورد اعتماد شركتهاى بزرگى كه روزهاى جششن هــديههاى

 خــيانتى در حــال وقـوع عاست و چجـه خــــيانتى انـجام شـده؛ حـتى شيرينى هاى شكالتى تازهاى اختراع مى كند و با مهارت زياد آنها را بـه شكل شيرينى هاى مل روز درمى آو رد.
 كَاشتم، آنوقت دستش را الز دست اولا بيرون كششيد و باز با من دست داد.

دقيقتر بـه پششمهاى بـادامیى شكلش نگــاه كـردم و سـعى كـردم


 انگشتههاى جذابش را كه با ظرافت از هـم فاصله دارند، ديلم كه مثل بنجّهٔ حيوانات جمع شدند، دست نرم و مانيكورزدهاش را دا ديدم كه از خست، زرد شل و پحروك پیدا كرد، آنوقت دستم را آنقدر سريح از

 شيرينى شكالاتى شله بود كه توى گل افتاده و مايع داخل آن آن آهسته به داخل جوى آب سرازير شده، مايعى كه شيرين نيست، بـلكه تـرش

اولا مرا كشيد و ما از كنار ميزهاى اشغال شله رد شديـم و از روى

 ميز سهنفره بود. مردى آنجا نشسته بود كه سيگار برگى به لب داشت



گگغتم: (॥اينجا؟؟)


 كه دنبالش مى رفتم، احساس كر دم برايش بیى اندازه مهم است كه اينـجا






 درآوردم و به طـرفش گـرفتم؛ يكـى بـرداش داشت، بـرايش كـبريت زدم،


نان آن سالها

هنوز روى آنها بقاياى خامه ديله مى شلـ و هستههاى گیلاس به آنها چسسبيده بود و نيز به تهمانده شيرِ خاكسترى رنگِي يكـى از فـنجانها نگاه كردم.
اولا كَفت: (ابايد همون وقت مى فهميدم، همون وقت وق كه تو تو كارخانه تو رو از پشت اون ديوار شيشهأى ديدم كه حسابدارى رو از كارخونه جلا مـىكرد. هـمون وقت كـه داشـتى سـربهـسر اون زنهـاى كـارگر مى ذاشتى تا يه تكه از نون صبحانه شونو بغيرى: يكى شون يه مو جود
 راشـىتيسم داشت، صــورتش نـحيف و يـر از جـوش بـود. نـصف
 "اتازه خحبر ندارى كه بو سيدمش و باهاش رفتم سينما و تو تاريكى

 خريدم و بردم سر خاكش. اميدوارم منو بهنخاطر اون نصف سـن ساندويتِ
بخخشيلده باشه.")

اولا ساكت به من نگاه كرد، بعذا باز بشقابههاى كثيف را كنارتر هل داد و من كشيدم شان عقب، جِون نزديك بود يكى از بشقابه هـا بيغتد روى زمين.
 بفر ستين؛ حتى يه كارت تسليت براى پلر مادرش نـفر ستادين، فكــر
 و تميز كشيدى رو اسمش تو ليست حقوق."
دختر پيشخلدمت آملد، بشقابها و فنجانها را گذاشت روى يكـ
سينى و گفت: (ادوتا قهوه؟؟)

ه $1 . \uparrow$

گغتم: (انه، من نمى خورم.")
اولا گغت: (ابراى من بيارين.") دختر به من گفت: (اشما جحى

خسته گغتم: ("فرقى نمىكنه.)"
اولا گفت: (ابراى آقا فنلدريش يهَ فنجون پیاى نعناعدار بيارين.") گفتم: (ابله، يه فنجون بيارين.)"
دختر گفت: (إپناه بر خدا، ما كه پحاى نعناعدار نداریـم، ولى پحاى
معمولى هست.

 زيبايش تعجب كردم، پجون مثل خطههايى كه با خـط كش مـى كششيل، ، باريك، و نازك شده بود.
ساعتم را از میچم باز كردم، گذاشتـم كنار، روى ميز؛ ساعت شش و و
ده دقيقه بود و منظو رم آن بود كه سر يكـربع به هفت از آنجا بروم. "احاضر بودم با كمال ميل بيست مارك بلم تا دو دقيقه بيشنر با تو حرف بزنـم، حاضر بودم اين دو دقيقه رو مثل دوتا گل بارزش براى خداحافظى بهـت هديه كنم، ولى خودت نذاشتى. اون دو دقيقه براى من بيست مارك مىارزيل.")
 هـيه مى دى.") گغتم، (اآره، به نظرم ارزش شو داشت، پیون ما تا حالا هيبپو قت به هـم پحيزى هديه نلادهيـم. هيتوقت. أين طور نيست؟؟" گفت: (اآره، هيحو قت به هـم پیيزى هديه ندادهيـم. من معتقلم آدم بايل لياقت هديه گرفتنو داشته باشه و بهنظرم تو هيحچوقت لياقتِشو

نان آن سالها

نداشتهى، خودم هم بهنظرم لياقتشو نداشتهم.")
 تنها چيزى كه لياقت اونو هم نداشتى، نغرفتى. هربار كه با هـم بيرون
 درآمد، رسيد بگيريـم، بهنوبت يه بار براى شركت، يه بار هم براى من. اگه قرار بود براى بو سه هـم رسيل بدن، مطمئنـم كه تو همهشو تو يـه

كفت: (ابراى بو سه هـم رسيد وجـود داره و بـالاخره مـن يـهـ روز همه شو جلوت مى ذارم." دختر براى اولا قهوه آو رد و براى من پای آن تشريفات تا ابد طول مىكشد، جیيلن بشقابهاها، فنجانها، قورى
 بشقاب كوپکى گيره نقرهاى را كه قاشق ليمويى از نوكش آويزان بو د.
 جيغهايش را همان وقت كه پدرش از دادن اختيار تام به او خوددارى كرده بود، شنيله بو دم. زمان نمى گذشت: ساعت شش و سيزده دقيقه

> صور اولا آهسته گذا گا گذا (العتتى ، لااقل اون ساعتم ساعتو بذار كنار.") بهنظر مىرسيد ناگزير شده بودم تمام آن دفعات بيشمار را ببينم،
 شب، سر ساعت مشخصى، مىگذاشت، مثل فيلمى كه توى جـهـنم نشان بدهند: هميشه همان چیيز تكرار مى شد، همان رايحهاى كه فضا رآآكنده بود، بوى قهوه، عرق بدن، ليكور و سيگار: آنجَه من مى گِّتم،






 تيره پلى كه ورگن برولاسكى در آن ناهِيد شده بـر بود.





 احتمالاُ داره يادت مىره اين شعلهِخشَكنها رو دزديدى كـه بـرى سيگار بخرى.")






 كسى بيش ما كار مى كرد، يه كمكهزينه گيرش مى اومد و ظهرها هـم
يه ظرف سو پ مـجانى."

گفتم: (اتو درست مىگى. شـماها بـيشتر از حــل مـعمول حـقوق مى دأدين و هر كسى پـيشِتون كـار مـىكر د، يـه كـمكـهـزينه گـيرش
 گفت: (اخيلى رذلى ، رذلِ نمكـنشناس.")
صورتغذا را از روى ساعتم برداشتم، ولى ساعت هنوز شش و
نيم نشده بود، آنوقت باز صورتغذا را كذاشتم روى ساعت.

 دعا رو تكرار مىكنى، بلند و بهدقت بخـون، با صداى بلند بخون و بـع از هر اسمى بڭو: ما رو ببخش، بعلد اسمها رو جمع كن، تعداد اسمها رو ضربدر هزارتا نون كن، نتيجه رو باز ضـربدر هـزار كـن، اونوقت

 مى مونه كه زير يه مه غليظه. شبهها كه تو تراموا، تو راه خونه، بالا و پايپن مى افتاديم، اون سوبٍ بیى خاصيتى كه بـهمون داده بـو دين، تـو شكممون پحرخ مى خورد و مزه́ ترش و داغش مى اومد تو دهن مون: او نوقت از بی رمقى آروغ مى زديم و تنها تفريحى كه داشتيمه، احساس
 مى آره، مدتهاست از وجو دم بيرون انداختهم. آَره، اولا.") براى اوَلين
 مى خواى منو قانع كنى كه قبول كنم اون سو بِ و اضافه حقوق كم كافى بو ده... اينو مى خواى بڭى؟؟ فقط يه كم به اون تو بپ بزرگ كاغذ روغنى
 من گرفت؛ يكى برداشتم، برايش كبريت زدم، سـيگار خـودم را هـم روشن كردم.
(احتى برام مهم نيست كه قضية اون دن دزدى افسانهاى رو براى اون










 "سودى كه تو ازش پجيزى نمى دونى.")
كفتم: آآره، راستى راستى سود می دينى




 فروختم، ولى بعدها فهميدم بهاندازه



 آنو قت دلم برايش سوخت. گفت: (ااگه دلت مى خواد، به من كشيلده بزن، پاى رو بیاش تو صورتم، حرف بزن، باز هــم حـرف بـر بـزن، تـو هيپچوقت دلت نمى خواست حرف بزنى، ولى تو رو خدا، ديگه اسم نونو نيار.) گـفت: (ابـهم رحـم كـن و ديخـه اسـم شو نـيار... خــواهش مى كنم."
و من آهسته گفتم: (امعذرت مى خوام. ديگه اسم شو نمى آرم.") باز نگاهش كردم و ترس برم داشت: اولايع كه آنجا نشسته بوده، بهخاطر
 صورتغذا همتجنان زمان را سوراخ مىكردند، تغيير كرده بود؛ ديگر آن دخترى نبود كه حرفهايـم برايش اهميت داشت. فكـر مـى ركردم زياد حرف بزند و با بى اعتنايى حق را به خو دش بدهلد، اما حالا اين من بودم كه زياد حرف زده بودم و من بودم كه با بى اعتنايى حق را به خودم داده بودم.
 كارگاه تـاريك، بـه خــانه پــرش مـى رود، وقتـى از مـيان بـوتههايى مى گَذرد كه در دو سوى جاده ريگـريزى شده قرار دارد و سـپس از زير درختت اقطى مىگذرد، همان كارى از او سر مى زند كه لااقل من
 مى كند، نمى شناسم. فكر مىكردم او ست كه پيروز مى شود، اما حاللا مـن بـيروز شــهـه بودم و طمّ ترش پيروزى را روى زبانم احساس میكردم.
\$ II.

به فنججان قهوهاش د ست نزده بود، با قاشقش بازى مىكرد و وقتى شروع كرد به حرف زدن، از صدايش تر سيلدم: اادلم مى خواد يه پیی سفيد امضاء بهت بـلم كه بتونى تموم اون نفرينها رو از از حساب برداشت كنى. خوب شد فهميلم تموم اين سالهها، بدون اينكه بـه من

 امروز، شايل هـم همين حالا يادم افتادن: درست مـثل اليـنكه جـوهر سرخو بريزى تو يـه چشمه تا بغهمیى رگهش تا كجا امتداد پيدا مىكنه،
 حدس نـمىزنى، اون آبى رو كه رنگش سرخ شـش شده، پيدا كنى. امـروز توى نهرها خون داره حركت مىكنه. همين امروز فهـميلد اون جوهر

سرخ من تا كجا رفته.") گفت: (اممكنه حتق با تو باشه، وللى من تازه امروز فهـميلم، همين امروز فهميدم كه پول برام ارزشى نداره: اصالً برام مهـم نيست كه يـه
 اونوقت مىتونى هر پجقلر دلت مى خواد، برداشت كنى. من اصـلأ ناراحت نمى شـم. من هـميشه فكر مىكردم اين كار عذابـم مى ده. شايد حق با تو باشه، ولى ديگه خيلى دير شده.")
 هزار مارك شرطبندى كنه، داره مىرسه به خطط پايان. آدم فُرمٍ پرشدهُ شرطبندى رو تو دستش گرفته، همون كاغذ سفيلو مـى گـم كــه اگــه تحويلش دأده بود، الان يـه ثروت كلون نصيبش مى شلد، ولى تحويلش نداده و حالا اون تكه كاغذ سغيل هيجّ ارزشیى نداره؛ حتى فايلده نداره كه آدم براى يادگارى نگهش داره.")

نان آن سالها 111
گفت: (آآدم هنوز هـم اون هزار ماركو داره، ولى شايد تو دلت بخـواد اون هزار ماركو با اون تكه كاغذ بندازى تو جوب."

ريختم، ليمو را تويش فشار دادم و ديدم شير ضخيم شـر شـو و به شكل

 نمى خواست سيگار بكشـم و پاكت را گذاشـتم كـنار. صـورت كمى از روى ساعتم بلند كردم و ديدم ده دقيقه به هفت است و باز بـ سرعت آن را روى ساعت گذاشتم، اما او ديلده بود و گفت: (ابهتره راه بيفتى. من مى مونم."
گفتم: (امى خواى بر سونمت خونه؟")
 اما من بلند نشد و و او گفت: (ادستتو بـد بـه من.)" و من دستم را به او
 از آنكه فكرش را بكنم، رهايش كرد و دستم مـحكـم خـورد بـه لبـهُ ميز....

 كار را نكرده.
(ابيشتر وقتها كه ابزارها رو مىگرفتى دستت يا بـا به دستگاهها ور مى رفتى، به دستهات نگاه مىكردم. وقتى دستگاه هايى رو كه اصلاً

 بفهمه كه تو براى اين كار ساخته شدهى، كه تو عاشق اين كارى. آدم

ه Mr

مىتونست بفهمه كه بهتره بذاره نونتو خودت درييارى تا اونو بهت
هديه كنه."
گفتم: (امن اين كارو دوست ندارم. مثل مشتزنیى كه از مشتزنى
متنفر باشه، از اين كار نفرت دارم.")

دور و اطرافم را نگگاه كنم، رفتم بهطرف پيشخخوان، بعل برگشتم و پول
چاى و قهوه را، در حالى كه ميان ميزها ايستاده بودم، به دختر دادم.

به كو جئ يودن كه برگشتم، هو| تاريك شله بود و هــنوز دوشـنـبه بود؛ سريع مىراندم. اما ساعت از هفت گذ شته بود و فراموش كرده بودم كه خيابان نودلبراياته از ساعت هـفت بـت بـهبعل روى اتـوموبيله ها بسته است، اين بود كه خــيابان را دور زدم، از خــيابانهاى تـاريكـ و خالى از ساختمان گذ شتم و بـاز جـلوِ هــمان كـليسا سـردرآوردم كـه آخرين بار هِدويع را در آنجا ديله بودم. به صرافت افتادم كه هردو شان، هـم هِلويگـ و هـم اولا ، به من گفته
بو ذُد: (ابرو.)"

تــوى كـو جهٔ كـورلبماخر از جــلوِ مـنازهُ نـو شتافــزارفــرو شـى و
 رو شن نيسـت، ترس برم داشت. مى خواستم از جـلوِ كافه رد بشــوم و و
 هِدويگ أفتاد كه توى درگاه كافه ايستاده بود، آنو قت آن قلدر مسحكم ترمز كردم كه ماشين كشيلده شـلـ و روى بـاريكهاى از گـل رس، كـهـ

خيابان را به دو قسمت تقسيم مىكرد، سر خورد و باز تـوقف كـرد؛

 موقع قدم زدن توى خـيابان تاريكى، سرِ حرف رابا با من باز كرده بودنـلـ،
 در قاب موهاى سياه و گردنى كه سفيدتر شده بود و غم بـه دل آَدم
 انگار با جوهر سياه كشيلده باشند.

 بردمش.
عدهٔ كمى جمع شده بودنله، چون صداى ترمز ماشينم مثل صداى

 ديگر ماشين رفتم، نشستم پشت مشا ماشين و با عجله از آنجا رفتم. تنها
 كنم. رنگش مثل مرده بريده بود و تنش را مثل مجسمه راست نگــهـ داشته بود.



 هنوز همانطور مثل مجسمهـ داشت روبهرويش را نگاه مـى مـريرد. (يـهـ مرد بود. مى خواست منو با خودش بـوره يا باهام بياد. بهنظر آدم خوبى

نان آن سالها 110 10

مىاومد: يـه كيف دستى زير بغلش بـود، دنــلـونهاش يـهـــم از دود سيگار زرد شله بود؛ مسن بود، سى و پـنـج سـالىى داشت، ولى آدم

خوبى بود."
گفتم: („هِلدويگ!)" اما به من نگاه نكرده، تازه وقتى بازويش راگرفتمّ، سرش را به طرفم پحرخاند و آهسته گفت: (امنو ببر خونه.)" وقتى من را تو خطاب كرد، خيلى تحت تأثير قرار گرفتم. گفتم: (امىبرمت خونه. خالـايا)" گفت: اانه، يـه لحظه همينـجا وايسا.") و نگاهـم كرد. بهدقت به من نگاه كرد، با همان دقتى كـه يكـبـار نگـاهش كـرده بـودم، امـا حــا لا مى ترسيدم نگاهش كنـم. عـرق كـردم و هــر دو دسـتم درد گـرفت و
 طو لانى تر از يك روز معمولىى شله بود و من مى دانستـم كه ديگر نبايـ اتاقش را ترك كنم: سرزمينى را كشف كرده بودم، اما هنوز پرپحمـم را در آن برنيفراشته بودم. سرزمين زيبايى بو د، اما بـه همان انـازه كه كه زيبا بود، بيگانه هـم بود. اَهسته گفت: ااخخدايا، چجلدر خو شحالم كه تو بهتر از اون مـردى. خيلى بهتر. اون شيرينى فرو شه برخلاف ظاهرش آدم خوبى نبود. سر ساعت هفت منو بيرون كرد. تو نبايل به اون ديرى مى اومدى." گفتِ: "احالا راه بيفتيم." آهسته حركت كردم و خيابانهاى تاريكى كه از آنها
 بود ماشين در آنها فرو برود؛ با احتياط مى رانلم ، انگار مواد منفجره بار زده باشـم. صداى هِلويگـ را مـى شـنيـمه دسـتش را روى بـازويـم حس مىكردم و كمابيش حال آدمى را داشتم كه امستحان بـزرگ روز جزا را يشتـ سر گذاشته.
\&
 سماجت مىكرد، ولى سماجت نڭرد. مى خواست با من ازدواج كنه، مى خواست از زنش جلا بشه. بـجه داشت، مرد خوبى بو د؛ ولى وقتى چجراغهاى ماشين تو رو ديل، دويل رفت. فقط يه دقيقه كنار من وايساد، مثل آدمهايى كه وقت دارن، تندتند يـجّتِّ مـى داشت: فقط يه دقيقه و تو اون يـه دقيقه بهاندازهٔ يه عمر كنارش زندگى
 جوراببهاشو وصله مىكردم، وقتى مى أومل خوتنه، كيفدستى شو از دستش مىگرفتم و و قتى پشت سرش بسته مى شد ، مـى بو سيلمش ؛ وقتى ديلدم بهخحاطر دنلون مصنوعى جــــيلش خـو شخحاله، مـن هـم خو شـحال شدم و وقتى حقو قش زيـاد شد، يـه جشن كو جـك گـرفتيم. كيك داشتيم و بعل رفتيم سينما و اون براى من يـه كاله خريد كه بـه سرخی مرباى گيلاس بود؛ باهام همون كارى رو مىكرد كه تـو دلت مى خواست باهام بكنى و من از نوازش هاى ناشيانه خو شـم مىاومد. شاهل عوض كردن كت و شلوارش بودم. وقـتـى يـه دسـت لبـاس نـو گيرش مى او مل، لباس قبلى رو بهج جاى كت و شلوار كارش مییو شيـد. و اين يكى رو هـم، و قتى يه لباس جـيد كارش پو شيد. بعل بجچهها بزرگ شدن، كالامهايى سرشون میى ذاشتن كه به سرخحى مرباى گيلاس بود و مـن هـمون كـارهايى رو بـراشـون قلدغن مىكردم كه براى خودم قدغن بود: نمىى ذاشتم تو بارون گردش كنن. اين كارو به هـمون دليلى كه براى من قدغن كـرده بـودن، بـراى بـاى
 بيوه شدم و برام از شركت كارت تسليت فرستادن. اون تو يـه شركت شكالاتسازى حسابدار بود. يـه شب برام گـفت كـه شـركت شون از

تــوليد شـيرينى شكالاتى يـوسوبف پــقدر بـه جــيب مـى زنه؛ خـــيلى









 نگّه دارى؟؟
نگاهش كردم، با همان هراسى كه حتماً آن مرد نگاهش كر كرده بود.


 مى خواست تصويرش را، وقتى از تاريكخانه بـيرون مى آمل، بـبينم؛

 ماشين شرابىرنگیى جلوِ در خانه ايستاده بود. پر پان به هِلويگِ نگاه كردما گفت: (اهيلده كامنتس همون قوم و خويش پـر پـرمه. سـر نـبش دور دور
 هست: سنگفرش سياهشو ديدم، با اون نوار گل آلود و سطش بیش، و تو رو

ديدم كه مرمدى و افتادمى اونجا، بهخاطر همين هم ترسيدم كه ديگه هيچچوقت نبينمت.")













 بيرون، يه نفر تو راهرو بهت میى تعريفى نداشت... اونهاش.....)


 ديگران نظم برقرار كندل، به ماثشينمان نگاه مى كند.

نان آن سالها 119
 اينتجا، اين پايين، بـشناسه، اونوقت اگه بـه چحنگش تموم شبو تو آبارتمانش بشیينيم، پاى درجه يك شو بخخوريّم و حتى اميلد نلـأشته باشيـم كه بحچههـاش بيلار شن و مادرشونو مشغنول كنن، جون بیجههاشو خحيلى مقرراتى بار آورده، طورى كهه از هفتِ شبـ تا هفتِ صبح مى خوابن. راه بيغتت... حتى شوهرش هـم خــو نـه نـيسـت.
 آيارتمانهاى آدمهاى ديگه رو تزائين مى كنه كه بـنظر مى رسه تصادفى شيك از آب دراو مدهن. راه بيفت!"
حركت كردم، از كو چهٔ كورلبمانحر و نستسساخر گـنـشتـم، آهسـتـه نودلبرايته را رد كردم، ميلان رونتگـن را دور زدم، نگاهى بـه ويـترين قصابى انـانختم كه هنوز هــرم كـنسرو هاى ران و لويـيا در آنـجا قـرار داشت و باز به اولا فكر كردم و بـه سالنهايى كه با او بودم: آن ساللها شثل پيراهنى كه شـسته شلده بـاشل، جحمع شله بو دنله، اما زمان، از ظهر،
از موقع ورود هِلويگ، تغييير كرده بود.

خسته بو دم و تحشـمهايـم درد گرفته بود و هـمانطور كه از خـيابان
 افتادم تنها كسى هستـم كه دارد از طرف راست حركت مىكنل و سمت

 توى استاديوم يك مسابعةُ مشـتزنى يا مسابقهُ دو برگزار بـو د: تـمام

 كردم كه باعث شل پجند لحظهاى ناله كنه؛ نور پحراغها مثل كسىى كه

ه
دارد از ميان دو صفِ بى انتهاى سربازانى كه نيزههاى بلند و بسيار تيز

 سالهايى افتادم كه صبح ها، وقتى چششمههايم را با باز مى مكردم، از از نـور









 صاحبخانه تا صبحانهام را بياورم؛ وقتى بيشتر آنها شرو صبحانه خوردن، من دو ساعت و نيم كار كرده بو بودم ام از اين دو ساع ساعت



شلاق نور را مثل حالا حس مى كردمـ
خيابان مونيخ بسيار طولانى بود و و من خـو شانحال بـودم از ايـنكه


 بياده شود و خودم تلوتلوخوران جلِو او از پِلهها بالا رفتم.

نان آن سالها $\mid$ |

ساعـت هفت و نيم بود و من بهنظرم رسيل كه ابــيت بايل يك روز دو شنبه باشل. هنوز يازده ساعت بود كه خانه را ترك كرده بودم.
 را شنيلد كه داشتنل سر ميز شام مى خنديلنلـ و حالا فهميلدم جرا هر
 كفش هايـم گل پحسبيله بو د و مقدارى از گل گو دالههاى و سطط كـو چهُ


جشـمهايـم خيلى درد مىكرد.
گفت: (اآره، چحراغو روشن نڭن.") و من در را پششت سرم بستم. نور خفيفى از پنجره خانئ مقابل افتاده بود توى اتاق و من چششمـم به برگه هاى روى ميز افتاد كه خانم بروتيگـ شماره تلفن ها را روى شان
 برداشتم، مثل مو شكی توى دستم سبك و سنگیينش كردم، يـنتجره را باز كردم و پرتش كردم توى حياط خانه. شنيلـ كه توى تاريكى روى
 را توى تاريكى شمردم؛ هـغتتا بـو دنل، بـاره شان كـردم و تكــه ها را ريختـم توى سبد آشغال. هِدويُ از پشت سرم گفت: (اصابون دارى؟ مى خوام دستههامو بشورم. آب اتاق خودم كثيف و زنگگزده بود.") كفتم: (اصابون سمت پحپ قفسهُ پـايينىىيه.)" سيگارى را از پاكت درآوردم، رو شنش كردم و و قتى بـرگشتم تـا جوبكبريت را فوت كنم و بندازمش توى زير سيگارى، جههرهُ هِدويگِ راتـوى آيــنه ديــدم: لبهـايش شـبيه لبهــاي عكسِ روي پـاكتِ

كاغذهايى شده بود كه من تيغ صورت اتر/شى/م را با آنها پاك مى آكردم. صداى شـر شر آب محى آملـ و او داشت دستهــايش را مـى شست؛

 صاحبخانه|م بود. بهسرعت رفتم طرف ددر، تا نيمه بازش كر كـردم و سرم را بردم به طرفش، توى راهرو پيشبندش را باز كرده بود و داشت آن را تا مىكرد و تازه حالا، بعـد
 است، فقط كمى، أما به هر حال شبيه او بود. براى اوّلين بار هـم بود كه




 به آن زد و سيگارم را پس داد: مثل مردها سـيگار مـى كشیيل، خـيلى طبيعى، باو ولع دود را فرو مى داد.
كفت: اععجب روزى بود. ديگه دست از يادداشت كردن برداشتم؛
 سراغ اون بيتحاره كه از خيابون كوربل زنگی مى زد؟؟


چچ بودند، نگاه كردم.
(يـادتون موند گل بـخرين؟") گفتم: (انه، يادم رفت.)"


نان آن سالهها




 مىكردم، آهسته كفتم: "احرفـتونو بزنين.")





$$
\begin{aligned}
& \text { كُتتم: (آرهه، اون... اوون زن منه.") }
\end{aligned}
$$







اضطرارى مى دن."

جنگل كه كشيش پيـدا نشه. ")




ه اMF

مـى مرد و خسـتـه بـودم، خسسته و كـوفته و دستههـايم درد مـى مكرد.
 پر سيدم: (اكشيش سراغ دارين؟")
خانم بروتيگ گفت: (انه، سراغ ندارم.)"
زير سيگارى را كه روى صندلي كنارِ تلفن بود، برداثتتم، سيگارم
 خاكستر سيگارش راتوى آن تكانل و زير سيگارى را از دستم گرفت.
 مثلثثهاى نارنجـىرنگ مثل خارى تـوى چششـمهايم فــرو مـى رفتند، آنو قت از شوهرش كه اين چجيزها را مى خريلد، متنغر شدم، پحون این
 فكر كنين. مگه دو ستش, نـارين ؟؟"
 به او فكر كردم، او را مىديدم كه با جوهر خونرنغ روى رو تكه كاغذ بزرگى مىنويسد: (ابايـد با پسرم حرف بزنـم.")
يكدفعه در پششمههاى خانم صاحبخانهام تصوير هِلويگـ را ديلم: خـط تـيرهاى بـود در پششـمهاى خـاكسـترى مـهربانش. بـه طـرفش برنگشتمه، دستهايش را روى شـانهام حس كـردم، نـفسش را حس كردم و بوى روزّ لبش را شنيلم: بوى شيرين ملايم.
گغتم: „ايشون خانـم بروتيگ هستن و ايشون هِدويگ.") هِدويگ با خانم بروتيگ دست داد و من وقتى دست خانم بروتيگ توى دستش
 محكمند.


## نان آن سالها

آشپزخانه مى شنيلم، صداى قدمهاى مردى را كه داشت توى خیابان راه مى رفت، صداى برگشتن از سرِ كار را توى قدمهايش مى شنيدم و

 بشود از آن لبخخندى بهو جود آور



 هنوز جوونين، ولى حالا بايد برين، يه كارى نكنين كه بيرونتون كنم،
برين.")
 كشيدم؛ كورمال كورمال دنبال كليد ماشين گشـتم، روى مـيز تـحرير
 رفتيم؛ خو شحال بودم از اينكه ماشين را بهجاى اينكه توى پاركينگ
 كمى ورم كرده بود و دست راستم از برخورد به لبئ مرمرى ميزِ توى


 كيفش درآورد و آن را آهسته و متحكم كشيد به لبـه ايشا
نودلبرايته هنوز به روى ماشين ها بسته بود و وقتى من دوبـاره از
 نگهداشتمه، هنوز ساعت هشت نشـرده بود د.

 دور زدم و رفتم بهطرف فضاى باز ميان خانههاى كو جئ كوربماخر
 كردم، بعد اين احساس از بين رفت، باز بـه سراغم آملد و بـاز از از بـين رفت، اين احساس مثل امواج زلزله در درونم تلاطم داشت. يادم افتاد چچكى كه براى ويكـوبِر فر ستادهام، ديگر نقد نمى شود و به اين فـكر


 مثلث هاى نارنجى رنگا بيشمارى مى رقصم.
 دو شنبه مانده بود، خاموش مى شد؛ صداى موتور ماشين شرابىرنگ

 بهجاى مى گذارد. بالاخره از پله ها باللا مى رفتيم، درها را را آهسـتـه بـاز

 من حالا ديغر آن پچيزى را كه بعله ها قرار بود بغهممّ، مى دانستم.



 من مى رسيد؛ بوى نفس شيرهايیى را مى شنيدم كه شهيدها را پارهپاره











 ديدن او احتياج به حشـم نداشتم تمانم







 عقب، به كجا، نمى دانستم، فقط مى خواستم برگُردم به عقب.

## فهر ست نامها

| Grohlta | \%رونتا | Alois | آلويس |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Grömmig | كروميك | Augusta | آكوسا |
| Gruths | كروز | Brach | بر |
| Hedwig | هِويع هِ هِ | Brochen | بر |
| Helene | هِلِنه | Brolaski | برو لاسكى |
| Hilde | هالl | Brotig | بروتيگ, |
| Hoffman | هوفوهانه | Bruno | برونو |
| Hohnscheid | هوهنشا يل | Cläre | كا |
| Hühner | هوهنر | Crichs | دريكر |
| Hunnenhof | هونزهوفـ | Fallersleben | فالرزلِبنِ |
| Uoos | يوس | Fechter | فِشتِر |
| Jussupoff | يوسونِ | Fendrich | فِنلريش |
| Kählisch | كِهِيش | Flink | فلينكى |
| Kamenz | كامنتس | Frenkel | فر |
| Kaplan | كإِن | Fruklahr | فروكهور |
| Klontick | كلونتيكى | Fundahl | فونلال |


| Tritonia | تريتونيا | Knochta | كنوختا |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tschandler | هانصل | Korbmacher | كوربواخر |
| Ulla | 1 | Kroll | كرول |
| Veronika | ورونيكا | Kurbell | كوربل |
| Vinzens | و ينسنتس | Muller | مولك |
| Wickweber | ويكـوبِ | Netzmacher | نتس ماخر |
| Wietzel | ويتسل | Noldewohl | نوللهؤل |
| Wolf | ولفـ | Scharnhorst | شارنهورست |
| Zubanek | تسوبانِك | Schmitz | شميتس |
|  |  | Stephanides | شتغانيلد |

# آثار انتشارات مرواريد در قلمرو ادبيـات داستانى 

قزاق /زنذكيرضاشاشاديهلوى/محموديورشالجي
كورى /زوزذه ساراماكـو / السـدالله امرانيانى،


روزیى كه هزاربار عانُق شدم /روحأنكيز شـّريفيان

ميراث / هاينريش بُل / سياِمك كلنيرى

روزی، روزكارى، ديروز (بركزيدذ داستانهاي هـجـة
نيويوركير)
روزى از روزهـــاى زنـــدكى / مـانليو آركـهتا / يـرى ونمیورى
زندكى من / يائولو كو كُيلو / خجسته كيهان



زنذكينامه سياستي مركل / ولفكانك انـتوكا / يـريسا
رضايـى
 مرد بـوطن / كورت ونه كوت / زيبا كـنجي و يـريسا

سـليمانزادي
كتاب اوهام / يُّ أستر / المير احمدى آريان

 كرجي

جايزد صادو
هدايت و برنده جايزه مهركان ادب و برنده جايزه
بنياد كلشيرى
موندو / كوستاو لوكلزيو / دكتر ا. دادور

مانكن و دو انسان مرده / ههناز هدايتى الـي




همنام /جوميا لاهيرى / فريده انشرفى
يـادداشتهاي دورا / داستانى از كانكا / / حميْ صــدر / يريسا رضايـي
توركنيف خواني (سر كشتيته در دنياى تـور ركنيف) /
ويليام تروز / تزجمهى الاهـه دهنوى
محرمانههاي رومئو و زؤوليت / حسسين يحقوبى خرمكس / حسين يـعقوبى رئ
شاه كوش مـسيكند / ايـتالو كـالوينو / فـرزاد هــتى /
مـعمدرضا فرزاد

 عمران مـلاحي، ميترا كدخدايان
حكم مركـ / موريس بلانتّو / /احمد برهيزى /دي
مرك مرموز در كليسا / دُرزّسيمنون / دكتر لسانى

ريجارد براتيكان / حسين نوشآن آنر
 استخوانهای دوست داشنتنى / آليس زيــيولد / فـريد

انـرغنى
كو لاك /كن فالت / فرشتيته خجنـى التهاب سرد / غتتحاله بينياز
افعىىها خودكتشى نمىكنتن / فتعاله بینياز اخكر / شانـدور مارایى / شهروز رشيد اينس / كارلوس هونتس /الـ امرائى الشتياق / هـجموعه داستانههاى كوتاد آمسريكايى / آذر عالىّيور
اسرار /كنوت هامسون / سععيد شعيديور
 مهمانتنوازان بادبادكباز / خالد حسينى/ز. كنجى و بـ سليمـانزادد هزارخورشيد تابان / يريسا سليمان النزاده ـ زيبا كتجّى
 كيهان


بايان درخت سيب / نوشين سالارى (برتده تقديرنامهـ بهركان
 ديوار ما / كارل أُتس / يوبه ميـاناقى



 (برندهُ جايزه كتاب سال זی برایى ترجمهُ بهترين رمان

خارجی)
 ديويدوايس/على أصغر بهرالمبيكى /در ب ج جلد ختده در تاريكى / ناباكف / اميد نيكفرجام




شور هستى / داستان ذنذكى داروين / ايروينكـ أستون /دكتر محمود دهـزاد
شور ذهن / داستان زندكى فرويد / ايروينكـ اســتون / اكبر تبريزى - فرخ تميمى شبنشينى بـا شـيطان / شاهكار هاى داستان كـوتاد/ / م•ع. مهماننوازان شايد / ليليان هلمن / عليرضا مانـا ميراسداله
عروس بيوه / جويس كرول أتس / رؤيا بـيّنام فســاد در كــازابــلانكا / طـاهربن جـلون / مــحمارضا قليهخاني

بريسا رضانئى

ها ها or
 ? S多





据


