مقدمه
عادت كرده بوديماو راسياه و سفيدو ودر تلويزيونهای
 مى خواست از تلويزيون دور شويم تا چحشمهايما

 سفرى دور رفته بود و حالا دوباره به پشت قاب قـاب تلويزيون
 برنامهٔ كودك در دههٔ • 9 است.











خدا، انسان و دنيا را بيشتر
بشناســمر. ســؤالات زيادى

كنــــدهاى بـــراى آن آنها نداشــتـند. اين
سؤالات برايم آنقدر جدى بودند كـد سالها بى خوابى و فكر و اضطرابه ابهاى شديد را به دنبال داشتند. بعدها فهميدم كه اين سؤالات بسيار آساسى هستند كه بشريت هميشه در كير آنها بوده است. هر : حنــد نتيجة اين كنجكاوى ها مشــلاتلى برايمر
 انســانى جستوجو بهاى بى پاسخ گذاشتن سؤالاتم به دست نياورم.

 ياقتن سؤال او رفتم سراغ آقاى غريبهاى كه مدتى بود در مدر سه با تعدادى بر بركه در دست



 در بر كههايش يادداشتٍ كرد. مدتى بعد براى تست صـا رفتم و در كنار صد داوطلب ديكر
 يكى دو ماه بعد، يك روز ناظم مدر سه مرا صدا كرد و كفتا : (دخترم بايد امروز بروى تلويزيونال، و من به همين سادگى نشستم جلوى دوربين براى پخشَ زنده، و شدم مجرى . برانـا


 بــودم. خيلى كتــاب مى خواندم و معمولا كتاب هايى به دســت من مىرسيدند كه بالاتر از سنم بودند. كنجكاو بــودم و بعضى از آنها را را بار ها مى خواندم تا متوجه شــوما آن روزها پٍرم نقش اصلى را در زند گی من داشــتـ. او هيج وقت اين حس كنجكاوى مرا ســر كوب نكرد. هميشــه به بـ مــن مى كـتا (ادخترم! تو بايد يكى انســان آكَاهِ قوى بشوى.)، نوع رفتار پدر بـا من طورى بود كه هر گز برای در ميان كذاشــتن يك راز با او احســاسِ خجالت يـا ترديد نكـــردم. حتماً اگـر كار خطايى كــرده بودم، آن
 براى اولين بار مرا پا پا پردهٔ سينما

 جنـگل) رفتـبوديـــم، يكباره خودم را در دنياى غريب و ناشناختهاى از جنس رويا ديدم؛ دنيايى كه در آن همةٔ آرزوها و خيالها به سادگى بر آور ده مى شـــدند. آن شب برای
 بعدها مسير زندگىام را تعيين كرد.

از همــان نوجوانى يكـى از هدفهايم اين بود كه بتوانــم دنيا را بـگردم و

 باز گشت به اير ان، دوباره كار اجرا را شروع كرد دم
 از آدمها و از چهر مهاى متفاوت. ياد مى گير م مى شود به دنيا متفاوت نگاه كرد و و آدمهاى


