
 دادكَاه خانواده مهريه هزار قطعه شمش طالى خود را به اجرا كَذاشت.






 بنابراين به بهانههاى مختلـف مرابـ به باد كتك مى گرفت . من هم براى حفظ آبرويم جرأت نداشتم تادر اينباره باخانواده و همكارانمانم صحبت
 ميان كذاشتم، بششدت ناراحت شد، حرا كا كا انتظار نداشت در در شرايطى كه شغلش رااز دست داده، بجِهدار شويمه .در حالى كه سعى داشتمه به
 راسقط كتم, كه بشدت مخالفت كردم. به همين خاطر مرا به باد كتّك
 خواستار دريافت مهريه و رسيدگى به جرايمش هستم. قاضى خدايى كِس از شنيدن اظظهارات تكاندهنده خانمر دكتر ، حكم جلب وى راصادر
 دادسراى سعادتآَباد تحت رسيدگى است.

 اما وقتى با سـماجتارتهايش روبهرو شـدم، ، براي اين كه از ازازدواج بامن منصرف شود، هزار قطعه شمش طلا و • . ه سكه بهار آزادادى بهعنوان


 عنوان عصبانى نشود و زندتى آرامى در بيش بـئيرد. بالاخره با توافق



 بهانه مى كرفت.من كه دليل رفتارهاهى نامعقولش رانمىدانستمه، ازازاو

 داد رامين دجار بحران شديد روحى است است وبايد دا در محيطى آرامو ودور




 پايان تحصيلاتلم در رشته هزشكى در يكى از بيمار ستان نهاى مركز شهر
 معنادار يكى از جراحان بيمار ارستان شدم .او در بيمار ستان نيزّ خشن و
 و شـكايت داشتند، امام مسئولان بيمار ستان بها دليلي اين كها او ويزشكى حاذق و زبردست بود، توجه حندانى به كَله و شكايتها نداشتند من

