## 018.8

بر ايدالى متمركز شد. هر همين بين هدفى هم با ديدن پوستر جشنوارئ جوان خوارزمى در ذهنم قد كشــيد. يكى از سررســـيدهاهاى ســـال گذشـــتأ پدر را قرض گرفتم و شروع كردم به خوانــدن كتابها. چون دانشآموز

 صرف اين كار كنم. شـبـبها كنار شـــومينه مى خوابيدم و با روشن كر كردن چراغها
 گاهى خستگى بود و سوزش چششمها شب، اما همين كه به رويايردرازیى مى افتتادم، آخر
 ايستادمام. همين هدف راه را هموار مى كركرد. تقويم اول پر شد. مدام شبها ما در موردش با با جديت فكر مى كردم و با تغييراتى مطالب را در سررسيد تاريخ گَذشتأه بعدى پاكَنويس


 ¢1 آذر ماه تنديس طلايى جشـــنواره را در دســتم ترفتم ايمان داشتم به لافكر كردن

قهر مانى" ...


 را ادارد، فقط كافى اســت كه بر آن متمركز شـــود و در موردشی ״قهرمانى" فكر كند نه "همحًانى"

مى مبينيم تـا دوباره روزى يــادش بيفتيم.




 ميز بنشـــينيم، موضوع را شفاف كنيم و از از تمامى امكانات تحليل نقشئ فكرى استفاده


 و با جديــت آن را دنبـــال مى كنيهم: دنبال

 هستيم! اين نوع فكر كردن قهرمانى شرايط
 داريمه ســاعاتى از روز پشت ميز تحر يرمان بنشـــينيهم و با دقت ايدهها و افكارمان را در در انـي
 مختص به حل آن مشــكل داشته باشيم و روزها و ســاعتها آنا حاصل فكـــر كردنمان را

 تمام جوانب را واكاوى كنيهم و به موقع سوار بر قطار موفقيت به سكوى قهرمانى برسيه.

پا جاى پای خلاقان

 مى كردم. اما اواخر همان سالها بود كه ذهنم


ردپياى رخلاقان تجربه كردن دو اتفاق در فاصلئ زمانى كمتر از دو ماه باعث شد به بنتي بـيجهاى دست يابهم.
 كلاس شــنـا ثبتنام كردم تا مشكل اضافـ وزنمر راحل كنم. هفتئه اول همه چیيز روبهراه
 جذابتر از ورزش نشــــان داد. در هفتتأ بعد
 بعدى همم كه ديگر خبرى از ورزش آر نبود.



 چچندين قهرمان المپيكـى در پرش با نيزه تحويل جهان داده بود. بعد از كمى گفتوتو هم با اطلاعات دستوپا شكستءٔ من، دل را را به دريا زدم و داستان را تعريف كردم. گَفتم
 كرده بــودم، كنار گذاشـــتم. جنـاب فئود
 نوع ورزش داريم: "همعًانى" و "(قهرمانى". كفت: "ورززش همگانى تكليفش با خورشى
 مى توانى بخوابى و در عوض فردا مسير خار خانـه تا محل كارت را پیياده قدم بزنى. نياز نيار نيست



 اما داستان ورزش قهر مانى جداستى درا در اين
 خوابتان بيايد، بـى حوصله باشيد، يا ياهر ديگــر، بايد رأس زمان در ورزشــــانـاه حاضر

 كنيد، ممكن اســت دست آخر بـر با لحظها

 برده باشد.، همانجا بود كه دانستم نمىشـو بدون هدف و جديت رشـــتهالى ورزشـــى را را دنبال كرد و در آن قهرمان شد.
در انديشــيدن نيز همين دو آن تم تمثيل صادق هستند. برخى از ما در مر مورد موضوعى فكي

 بقيةٔ آب پرتقالمــان را مى خوريم و فوتبال

