**نوشته: داکتر خوش نظر پامیرزاد**

۲۵ سپتمبر ۲۰۱۸

**ڎِېِون چیښت**

جمعه مدۈم چاه چینتے، مگم مردم وے کوه کن لۈد. راستے چندۈن وښیار مس نه ڤد خو ڎېون مس لۈڤداو نه بیفت. دۈند جهت ادے یو اچݑ تر ڎېون ېن نه رېد ات ڎېونگرے یے مس بعد نه چود. مردم دے جهتے وے ڎېون لۈد ادے یو راست گهپے څه ڎاد اس یے چے وے ند ښاج نه ڤد ات بعد یگه کارے مس چود ادے یگۈن نۈمے څه ڎاد تا یے خبݑ وېڤ تشریح څه نه چود یے یار گه مس وېڤ نه فهمتے؛ اِک دِس: یے چهی دے لپ وښیارے چود لۈدے ید پورگ داڎگه وښیار یست یا یے چهی دے چاپلوس رقم ڤد لۈدے ید همرنگ اَه-راضی.

مو ات وے آښناگے اس وختݑ ڤد. یو مکتب نه ښئیجت مگم پورگ داڎگه وښیار ڤد. مو یېن دگه یېن استاذ څه لۈد یو مس بعد خو یے اس دگه یېن کهم حساب نه چود ات وستاڎے مو قیود. یے لهڤ وخت ٲم حولے یند یکجا ناست. اک اس وېڤ مېݑېنے نو ږن انجوڤجت ادے یه اس وے گه مس تر ڎېونگرے لپ قریب ڤد. یو هر دے وم څه وینت؛ لۈدے: اَه-را - تر یے جا یا نه نښتیے.

وم اند اگه وم خش ڤد بعد لۈدے: مے ڎېون تو چس، یم ته چیز لوڤد.

جمعه پے زور مے زور اس وم ښاج مس ڎوید. دۈند جهت ادے یه اس وے هم به قوت دے ڤد ات هم قد بلند ات هم گه اردنگ. یو هر سحر بر وخت اݑ تر کار توید ات ڤیگه کے ڤا څه یت، مگم یے چیزے حتمن اند تر وم اݑئرت. در غیردے څۈند تهنه گه یے وے ڎاد. یے مېݑ ات یو وم تے پےزور قهر ست. ڤرۈږېنے څیښ چود خو گهښت تر وم خو لۈدے: تو ڎېونم وز څه نه انجوڤجت چهی تو چوښچت؟

وے ږن پرتک تیژد خو جوابے ڎاد: بېس ترے، مو یے داکتر چے انجیڤد سُت ات تو کورے یت اس که قهبر پېڎا ست.

جمعه ات وے ږن ڎئد ات وځد روۈن ڤد. یگۈن بار برابر څه یت، یه خو تبرریښ څه چود یو کوښښ چود ادے وم قتے روپرو مه سۈد. وم مجازے فهمت ادے یه ته وے رد لحاظ نه کښت. اک دسگه مس سُت. یے مېݑ ښهب اته مو خسیرځ اس هرات یݑچت ات یے لهڤ مونے خو قتے ڤود. فکه-ی-ٲم دستارخان تے ناست. جمعه ات وے ږنېن مس مهش قتے یکجا ڤد. گرڎه خلاص ست ات وزم وېڤ مونېن ییو ییو بهښ چود. جمعه ات وے ږن ارد مس ییوے فریپت. یه خو مونے خود خو بعد درو غپت ست خو لۈدے: تو ڎېونت ڤوږج مو تر مېڤ کهوجېن خیز خو مهڎ یے چیز مو پے غئڤ نه لهکېن.

چوښت اُم وم گهپ اندک اندک بلندے ست. بعدم گهښت تر وم خو پېښڅت اُم: یخ چیز گهپ ڤا؟ چیز ارد ات قهر؟

یه بدقهروار مو ارد جواب ڎاد. ڎر سه ترید، بهس پَت پَت کے.

وزم چوښت تر وم خو هرچیز څه گه-ی- اُم چے لۈڤد ست. جمعه مو گهپ ارد کښۈن ست خو لۈدے: وستاڎ! پے دم مه رف، دم اندېن ڤا دم ولدنگېن سست سېڅ.

پرا اس دے ادے یه یے چیزگه لۈڤد یو وم زواست خو تایدېن تر خو کوته.

سحر رخ ڎاد ات ڤا-ی-ٲم چای تے جعم ست. جمعه گهښت تر مو خو لۈدے: وستاڎ! نر ته دیردے اس کار یِد اُم ات دم ڎېون چیښتاو تو پے گرڎهن.

جمعه نښتویج ڤد. وزم حولےارد پلایست. چوښت اُم یه خرامۈن خرامۈن اس حولے نښتاید ات وز وم دهم تے ادے تر یے جا مه تیزد. تا سرکېڅ اُم وم دهم تے ست. تر سرک فریپتاو برابر ات یه مو وینت خو چوښتے وز غل وم دهم تے، پهلے گهښت خو پېښڅتے: تو یت تر که روۈن؟

لۈد اُم: تر یےجا مه سٲو نه بېسے خو جمعه تاوان چهی ڎید.

خو قهرے سفېنت خو پس ژیرݑے خو خهمب ڎاد ات وزم تر زبادے خو تیژد.

یه پرا ات وُزاُم اس زبا وم سئرت ادے یه تر خو ڤراد جای دېد. وُزاُم وژیڤد تر حولے خو خو کارم ڤا سر چود. سایه ناست ات جمعه مس اس کار یت. سر تر پرا توید تر خو کوته، چوښتے ترم یے چهی اݑ نست. گښتے چود تر حولے خو پېښڅتے مو: وستاڎ! یه ڎېون که یے؟

اَه-را - تو قره، یه شچ درای تو مو سئد بئد چوږجت.

جمعه خب خښ پرتک مو تیژد خو لۈدے: مے تو چس، وستاڎ وستاڎ مے لۈڤېن - یم څرهنگ هج وستاڎ ادے یے ڎېون چیښتاوݑ نه ڤهرڎېد.