

# ناشناس مهربان 

## زولورن

ترجمه: شهلا نقاش


1SBN: 964-6326-06.4 4FY_fPY\&_・チ.F: شـابك

## كريز

شهر ريجحموند از ممه سو محاصره شـد برد و حلثه محامـره هر روز تنگتر از
 خود بودند و رمانـدن جاذ خويش؛ براى روز مبادا بالنى تدارك ديده بودند نا اكر
















 آن را نمىديده است؛ بالل آماده.


 آورده برد.
 مهار بالل را مىكشود. ناكهاذ سـى سرواذ ماردبِّگكه در وابِسبن لحظه توانسـنه بود بند خود را باره كند و خود را بدانجا برسـاند، خود را بهدروذ بالز انداخت.
ـ ببـنـد! بكى مـــافر تازه از راه رسبده!




توفانزدده اتبانوس در هرواز بود.
سرننـبنان بالن جند بِن بار برآمدذ و غروب آفتاب را ديدند و تاريكى شـب و و






انكنـد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ بالل در جه حال است؟ بالا مىـ... } \\
& \text { ـ نه! جيزى نـانده كه بهدزوذ أب ببافتبم. }
\end{aligned}
$$

## ناثناس مرربان \&

ـكبــهـها... كـــــهـاتى شن....

انداختم.
ـ آماذ! مئل ايز كه بالاتر مىرود.


 برزياذ مىآوردند؛ در مم آمبخنه بود. - جيز ديكرى نيــت كه برورذ بياندازيب؟ ـنه! نتط خردمان!


 ديكر نيز بهيرواز ادادي دمند.












بهسوى ساحل كيُانده شـدند و زمانى كه با با نهادن بهماسهماى ساحاحا دسـت از


شكا كرفت:
ـ ماردينگ و سگثُ جه شدند؛


 نبز در اين اندبشه بودند كه برآى نجات ار جه





 بهرغم در نورديدن طرل و و عرض جر جز
 غلبظ نهان شده بود.

 بهآب زد نا با كندر از آبراهـ مانند موجوه

 بنگران كه دربانوردى آزموده بود او را الز اين كار بازداشـت و بادي







هربرتكه تصد زوبارويى و مخالنت بهبدر را نداينـت باسخ دادي:
 بغزكى غازت فابِ سكرنت بيداكنم.




$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$




مىكِمنـ.






## ^^ \& زول ورن

 وفتى بنغراف فدرى از آب رودخانه را جشـبد شـادمانه فرياد زد: ـ خوب هربرت! اينهم آب!







 بربا مىكنبم.
ـدر؟
 يبنديم و در برابر آذ فسـت كه برائ وزود و خرئج بازِ كذابِبتهايم קرار دمبيم و جند سنگ بـــت أن بكذانربم.



- خودشاذ؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { ـبله بدر! خردشـاذ! }
\end{aligned}
$$




ناشناس مهربان 9
سططح آب بهحد كافى بايين بيابد. بــ از آن كار خيلى راحتتر خواهد بود و جربان زودخانه شـدت بيشترى خوامد داشــتـ.
 زيادى جوب را از بخش جنكلى جزيره بهنزدبكى دملبزما منتفا نـايد. البته انر


 نـرايط مى مواتنــت اقامنكاه مناسبـى بهشـهار آبد.


خوبش يعنى غذ! افتاد و در حالى كه رو به هربرت مىكرد كا كانت:

 الما وثتى بنگران جببهايش را در جـسنجوى كبريت زبر و زو كزد ناباورانه دريافت كه بيب و كبريتش هر دو بهمنگام سترط بهدريا افتاده استـ. او كه در بیى


 آفتاب آز، آزام مىزنت نا


 'الحخ صدايش دجار لزذ اسـلــتكـكـد. و كنت:



فرقالعاده باسخخش دز نهابـت خرينسردى گنت:

 اندوهكبز و خشـمبآلود فرياد زد:
ـلعنت بهاين شانس! سرما، ناريكى آن مـ بدوذ آنش و غبذا. هر جهارنغر كويى نازه منوجه امميت
 مىتواند داشته باشد؛ اممبنى در حد مرك و زندكى. در ابن لحظه هربرت جوان

سكوت لبريز از اندوه و نومبدى را شكــــت و كنـت:




 i ـ حـ با ت: برد هربرت! بك جوب كبريت دز آستر جيب كتم بـنهان ثـــده هربرت نكران از ايز كه كنكاش و كلنجاز زفتز آفاى اسهليت سبب ريـختن
گوكرد سر كبريت كردد با نكرانى كنت:

مى نرسـم كركردمايش بريزد.
 جوبكبريت رااز مبان أسنر كت بيرزذ كــبد. حالا جوبكبريت در دست هربر



نانشاس مهربان

بود الا مبجكس ستخنى نـىكنت.




 بعد ابتدا خارها و سبـــ جو بـبا دز كام شعله هات آتشـ فرو مى; فتند.









 خويش را بازيابد.

## زنلكّن تازه




 غذا و...













باشند!

نــــت جـراكه جنداذ ندرت برواز زبادى ندارند و بهنر اسـت بكويبم برندكانى تنبل


 بهجنگ أوردند.
پنگران كه از ابن شكاز زاحت جندان مم ناراضى نبود كنت:


ـ ـربرت جواذ خندهـنان گنـت






همنكرى خحرالمبـم كرد.






## ناثناس مربان هـ 10



 تماشناى يدرش بود كه نلاثر ميكرد نـام






















وتتى نأخبر نب بهدرازا




 نغرانى او و نيز ناراحتى و آشفنگى ياش بيشن













 او با مدايى نـبـبأ بلند فرياد زد:
 ـ ماذ! جـى

UY نشاس مهربان
ـ ـازس سـع
ـبخواب مردا صـداى باد و توفان استـ اسليلت

نزدبكتر مم شُده بود شُنبده، بيدرنى كفت:
ـ ـينبدى ينكرافا شنيدىى


هربرت از جاب! بريد و فرياد زد:




 سرخود را نكاه میكرد.

$$
\begin{aligned}
& \text { شُغنتزدكى آنان ديرى نباييد و اسهليت فرباد زد: } \\
& \text { ـ حنـا أنها احتباج بهكمك داريند! }
\end{aligned}
$$






 اين رو بنكّران يرسبد:
ـ ـحالث جاطرر إسـت، زنده.اسـت؟

اما نب مهجنان بهاو مـىنگريست؛ بـهتزده و كـبج. شـــابد امــلا مـداى


برزمين افتاده ماردينگ برداخت و شـادمانه فرياد زد:
ـ خوشبختانه زنده است! زودتر بايد او را ببريـم.


كفت:
ـا اكر تاب شــا را خبر نكرده بود من مـم كنار ار مىمردم.

- جه كونه بيدابش كردى؟

 جاى باى انسـان.
ـ جاى با؟
ـ بله يك جاى بإ و و زمانى كه رد آن راكرفتم بالاخره بهاينجا رمبدم و صداى
بارس سـگ را شــنـدم.

ـ يعنى او با باى خودش تا اينجا آمده و ابنجا افناده است

ـاكر بهموش بيايد معلوم خو.امد شـد.
لحظاتى بعد و در حالى كه موا نبز در حال روش شـد



كوجك دست و با سرانجام جثـمانش را الندكى كـهود: ـكجا... جزيره يا... تاره؟
 نداشتند و بىدرنگى با شككسنن جند شاخه درخت و بـسنن آنها بهيكدبكر با الياف

Uشناس مهربان + 19
كيامى كه خوشبـختانه تعدادشـان نيز در جزيره كم نبوده نوانـتنـد وسبللمانى بـراى

 در ورود بهآلونكى آنجه در مرحله اول سبب ناراحتى و اندوه هـنـا






 آتش جه خوامند كرد؟ البنه نب ترديدى نداثـت كه سروان هان هاردينـى راه حلى برانى ابن مشكل خوامد بافت.

## تلاش براى شناسايى

فرداى آن روز با بمهورُ آمدن هاردينگ آلونك سنكى حال و و مواى دبكرى



 تهـبم داشت بغين حاصل كند كه آيا در جزبرهاني كورج
 كــتره وسبع بازرجويند.


 كه از آلونك بيرون ميرفت كـرينت:
 مىكردم تا شكار بيشترى فرامر امر آورم. ماردينك دبكز بار او رااز داشتن آتش مطمـن كرد و و بـه نب تاكـبن نــورد

بهمنكام بازكــت كردآورى ميزم را فراموش نكند و تا حد امكان ميزم فرامم نمايند.














خود حبوان را الز با انداخت.






 بازيابند.



برآورد و در حالى كه آن را بهمـرامانش نشـان مى داد فرياد زد:
ـآتش! آتش!
و جونكودكان شتابان بهسوى آلونكـ دويد و با دبدن ماردينگ و اسـليت كه
در كنار اجاقى منظم وكوره مانند نــــــتـ بودند برسبـد
ـ آتش! كیى روشن كرد؟ جـ كونه؟
اسهليت كه منوجه شـادى و شـكفتزددگى ناخدا شـده بود با خرنسردى كامل
باسخ داد:
ـ خورشيد!
هربرت كه لبخندى برلب داشــت و برخلاف بدرش كه ماج و واج مانده بود،
خونسرد مىنـود برسيد:
ـ آفاى ماردينگ مكر ذرهبين بهممراه خرد داشُـنـد؟


 بهسوى بسر جوان دراز كرد و توضبح داد

 فرامـم شـد كه بتواند مشـكل ما را برطرف كند.













 انديشه برنامريزي برايى رهايى از تنغنا و با حدافـي زندگى اين جمع كوجك بود.


 ناخحواسته محيط زندكى آنان شـد





 از مركار دبكرى برتر و ب بهنر مىدانــتـند.






## ناشناس مهربان +








 جـُماندازينـان نبود.























 براث سكونت در اختبار داشئته باشد




 ـ تاب! تاب!


 به بِنگران نـود و كنت:



 مى نوانست بسـبار كارآمد باشد.


PY ناشناس مهربان










 يا بختن صدف و فارج جندان مشكلى نداشُتند و درستى ستختان هاردينگ را راعملا نجربه مىنـودند. جند روزى بس از به كار افنادن كوره سـالگرى و آجريزى در بیى كنتگوى
 مى










FA

زوايا و محاسبات مثلكاتى در حالبكه هربرت جوان را بهعنوان دستبار خود بركزيده بود با اندازهكبرى سـايه جوبما در ساعتماى مــختلف روز و مـعاسبه تـتريبى




 موردنباز براى شـكل دادر در در فلزات





 بوده و معمرلأ سنگـماى معدنى آنها نبز از درجه خلوا جمعیْورى نمايد. نخــتين محصرل كوره جكثى نسبتأ سنگين بود كه كارآبى زبادى داشــت و


احتراق كرزه بــبا: كار آمد بود.

اندك اندك نشـانهماى دكزكونى در موا بـهجـــم مـى رخورد و مشــدار از راه





P9 ناشناس مهربان ه4
مى نوانند نغائص آن را نيز با بهرهكرى از آجرماى بخته شده بر برطرف سازند


 سركــنه از مزاحمت اين موجود ناشـنا


















 بهخشكى كهـاندند و سهس جـستجو براى يافتن جايع براى سـكونت را بـى گرفتند.
-

سرانجام غارى در ميان صشرهما نظرشان را جلب كرد. لـؤكى بزرك اين غار فرار







## آرامش زمستانى

 ماردينگ عهدهدار شكار بودند و بامداد زود منگام بهدل جنگل زده بودند، نب نبز در آن روز عهدهدار آشهزى بود و در نتيجه ساكن غار و دو نغر ديگر بعنى هربرت و


 ارزشُــند براى روزهاى مباداى سرما باشـد؛ روزهابى كه بیتردبد در راه بودند و در آن ايام شـكار چندران ساده نـمىتوانـــتـدر دسـترس باشـد. آن روز بس از صرف نـهار قـرار بـر ايـن شــد كـه بـــكـراف و نب عـهـدهدار جلداسـازى جربى

 جايى اجان مانند درست كرده بود و بس از اين كه مغدارى از سنگـاى كركردى جمع آورى شده ازكناره بكـ جشـهـه كوكردى موجود در جزيره را در كفـ اجاف جيد مثدارى ديكر از سـنگماى معدنى ديكر راكه بهدفت جدرد جردرده بود روى آنها فرار

داد و سبـس با جوب روى آنها را بوشـاند و جوبـها را آتش زد. آنـجه مـاردينگ



 بنبادين بسـارى از مواد منغجره الست تهيب نـاي

 آورند بهمنگام بالا آمدن آب دريابيا





 نه نـاكازق در خور توجه و ارزنده انجا



 بيشنر با هاردينك بود كنت:
 كه شـعور را استفاده از اين نردبان را دا داشنه باشـد و ما را ناكزير ازي از جنين تمهيداتى كند؟

- جندان مـ قاطعانه نمىتوانيم بكوبيمكه ما نِها ساكنبن اين جزيره هــبم

Fr الاشناس مهربان

بهريزه أكر برخى حوادث را نبز در نظر بگبربـ؛ مسائلى جون نجات من و ماجراى
زخم نهنگ.
ـا آكر وافعاً حنبن باورى داريد بهتر اين است كه دفباأ بهجستجوى جـزيره
برداخته و آن را بازبينى كنبـ.
 باور بود كه بايد تغبيراتى در آن داده شود و از آن جـــله تـهبه بـنجرههايـى بـراى







 آنتاب درون غار را درشن نـايد.



 ،كاخسنگى، نام كردند.






خركوشماى وحشى بود و اين مكان براى او شـكاركاه با ارزنـى بهشمار ممى آمد ر










 غار باشد.




 زيادى برطرفكردهد بود.




 تمبزكردنكت خود برد تا در سرماى زمستان بتواند.از آن استناده نـانـايده، ناكهان در

PA هاشناس مهربان هـ
نهايت شـكنتى جشـشش بهيك دانغ كندم افتاد كه در لابهلاى آستر جيب كتش نها


از اين كه مدتى بهاين دانه خيره هـده برد برد كنت:
ـ متــكرم هربرت! المبدوارم بنوانبم با باين دانه كـند ـ ـينگران ناباورانه و در حالى كه لحن كلامش لبريز از بـى نغاونى و نومبدى

بود، كنت:

ـ نـ دوست من! نوميد نباش، الكر انذكى شـانس داشي


 دوستانش شـده بود ادامه داد:








 رويش آن نباشـد.

## 

اندك اندك نـــانهماى دكركونى در موا بهـشــم مىخورد و جندان فرصتى نا

 كردن شُكارماى بيشنرى موادغذايـ مورد نباز روزهاى سرد زمـــــان را ذخـــره نمايند. در بكى از اين روزما تاهبكه بيشابيث آنان حركت مىكرد با بارسماى خود آنان را متوجه دستهاى روياهكرد الا دريناكه نتوانستند نعدادى از آنهارا شكار كنند و از يوستشان برایى رويارديى با سرماى زمستان بهره كيرند. در آن روز بهمنگام كذر از كنار مردابها موفت بهشكار نعدادى مرغابى شـدند. الما ينگراف از اين كه نتوانسته ريّ


 كمك هربرت در جاى جاى جزيره نعبيه كرده بود و هر از جندى بهامـبـد در دام افنادن جنبن حبواناتى بهدامهاى خود سرمىزدد. در يكى از روزها كرازى راكه در



سرانجام با فرو ريختن نتخـتين برف، زمستان از راه رسبد و در كوتاه زمانى





 احساس ننـايند.














 ماه از اقامت آنان در آن جزيره مىگذشـت و در ابن مدت نبـانى از حضـور ابنــانـهر

F9 ناشتاس مهربان

آن جزهره نديده بودند الا هُكنتا كه بهمنگام خوردن كباب ناكهان فـرياد ينگراف
بهآسـمان رفت:
ـ آخ! دندانم! دندانم شـكــ!
مهـ با هـشمانى كـهاد شـده از شُغتى و نگاهى سرشار از حيرت بهاو خحره
 داشـت. اوج شـگتى آنان زمانى بود كه دربافتند آنجه در دسـت هـُـران اسـت نه بارهاى استخخوان يا حتا تكهاى سنكى بلكه يك كلوله سربى است. كلولهأى سربى در آن جزيره متروكا آيا اين كلوله در بدن اين خحوك جه مىكرد و از كجا آمده بود؟ ـ آيا در اين جزيره كـسانى جز: ما مم سـكونت دارند؛

اسهِلـت كه كنجكارانه به كلوله مىنگريسـت كفت:
 كف دادن نداريم الا ممكن است دزداندريايى بهمـادكى اين امر را باور نكـنند و شـايد نبز زمانى اين حتبعت را باور كنند كه بسيار دير شُـهه باشـل ماردينـى كه جون ممبشه بیدرنگ بهنجزيه نحليل ماجرا برداخته بود و بر

آن بود تا برخوردى منطغى با اين بيش آمد شـغنتىآفرين داشته بامـلد كغت:
 كرداكرد جزيره را بگرديم و از مهه خـز مطمنز شـريم.
 بر آن شدند تا مر جُه زودنر فايقى بسازند. ماردينكَ با تأكيد فراوان بادآور مىشد كه
 ترك كند و بيث از اندازه از آنجا دور شـود. هرأاكه وجود افرادى ديگر در جزيره دور از احتمال نبود و برخورد با جنبن اشـخاصى مىنوانــت خطرآنرين باشد.
 تناور و اندودن آن با هیوجرلى قأبیى فرامم آورند. با بالУ آمدن آب دريا به كمى يكديكر تايت را بهدرون آب انداختند و نانحدا هــنكران بـهازَمايش آن هـرداختـ.
-P•

زمانى كه يغين بيداكرد اسـنفاده از آن خطرى نخخرامد داشـت ممكى دروذ قابت فرار
 برداختند. هنوز زمان جندانى از اين كثـتـوكذار نكذشته بود كه ناكـهان مـربرت

جوان فرياد زد:

ينگرافـ كه در اين زمبنهما از تمام آنما آزمودهنر بود بىدرنك باسـغ داد: ـ بـشكه اسـت! بشـهـاى فلزی كه مهكز اسـت خالى هـم نباشـد.
 ابزارمايى كه در تابت داشتند هر جه زودتر در بــكهـا را بعــايل اما مارديـطى او را

از اين كار بازداشُت و كفت:

- بهتر اسـت ابن جنبن شـبابزده نباشـى. مر آنجه در داخل آن بشكه باشد حمل كردنش در دوى زمين براى ما ساده نخخوامل بود بس بهتر اسـت آنهابرا با الباف بهمـ ببند بم و بر روى آب بهدنبال خود بكشـيم و در نزديكى غار از آب بيرون آوردم در اين صورت كارمان بسـبار سادهنر خوامد بود و راهى بس طولانى را ناكزير از دوش كثبدن حنـن بارسـنكينى نـخوامبم بود. ساعاتى ديكر آنحنان كه ماردينى بيــهاد كرده بود بـــكهما بهنزدبكى غار رسيده بود و زمان، زمان كثـودن آنها بود. دروذ بشـكهـا انواع وسـايل مورد نياز آنها ترار دانـت لوازمى جون اسلحه، باروت، لباس، ابزارهاى گوناكون و ستا كتاب. اما باز مـم קنگراف كلهمنـ بود و زبر لب مى غريد.

ـ ــه جـيزى؟
.
 بهخنده افتاد بودند. يس از انتعال تمام لوازم بهجرون غار و انبار كردن تهام ابن لوازم


PI ناشناس مهربان

بازبينى كرداكرد جزيره را از سر بازكبرند. بايد در مــيافتند كـه آيـا ايـن بشكـهـا


 جزيره متروك جه مىكند؟




دوستش عمل كرد و حنبن خواند:


خوامد يافت".
فرداى آن روز دبگر بار جـستّجر را الز سرگرفنند و از بامداد سوار برفابن طول

 جـتجوى خود را بهممين مفدار اندك خلاصه كنند جرا كه آنان تـنها در بكـ روز نرانسته بودند بخشـ نسببأكو جكى از ساح باحل را جستجو نمابيند نه نمام آن را. غروب


هربزت جوان با ديلن خبزرانها رو بهبدرش كرد و كفت:




 مىسازند كه بامبو ناميده مىشـود؟


مىدانم اين اسـتكه از آن تونوذ بهدست نمى آيد، ممبن!





 خويش بازنابند.










 صحبتهاى آنان كنت:






ناشناس مهربان هـ

بهدربا مىريخت و دو سوى رودخانه را جنگلى انبوه بوشانده بود مدتى بهجسنجو برداختند الما باز مـ حيزى نيافتند. با نزديكى شـدن غروب تصمبم كرفتند تا جابى براى اتراف بيابند و شـبـ را در






 نـــــته بود در بـيـ باى هربرت برزمين افتاد.
 بازبانته از بــكهالى سركردان براى نخـــتن بار رهابى بخش


 رسيده بودند. سرانجام كروه بر آن شـدند كه شـبَ را در غار بلنگ بينوته كنـد و جوذ بـبـم


 بدارند.
با روشن شدن آتش ینگراف سركرم كردآورى خيزران از كنار غار شد و نب



PY

كنار دمنه غار را بـرروى آتش مـىنهاد و ابـن جـوبما بـهمنكام سـوختن جــنـان

 جانورى هوس نزدبك شدن بدانجا را نكند.



 رسبدن بهاين نتيجه بود كه در جزيره جيزى غــرعادى وجـود نــدارد امـا در ايـن




آمده بود وكيرنده و صاحب اصلى آنها جه كــى





 صداى بارسماى بيايى تاب آنان را متوجه كرد كه بـترديد حيوان

 دمان سگى گرفته بود نگامى بهآن كرد و كغت: ـ شـابد در جنكل اتنافى افتاده باشـد. ـ بدر! شـايد مـ بتوانبم رد كــنـى مورد اشارة آقاى ماردبنكى را در آنجا بيابيم!

PA ناثناس مهربان

در مر صورت فرصت زبادى نداشُنـد و مر لحظه غروب نزديكتر مىشـد
 بر شـاخهماى درختى تناور كير كرده بود. لحظاتى بعد و بس از با بايبن آوردن بارجه متوجه شـدند كه بارجه تسـتى از جداره بالل خودشـان اسرده و و هنكرانف با ديدذ آن كنت:
ــ بد نيسـت اين بارجه با توجه بهجنس آن مـىتواند بسـيار كارآمد بايُـد و اگر






 نكاء ممكردند؛ نردبان در محل خود فرار نداشت. ـ بعنى جه؟ جه كــى مىتواند آن را برداشـنه باشد هربرت جوان شـگنت دردهتر از ديكران كفت:



 روشننمابيم.
مـگى شكنتزده و حيران در دملبز فديمى بهاستراحت يرداختند. بـراى

 و در حالى كه جشـم بهغار سنكـى داشـت در كوشهالى سربردسـتهابش نهاده بود.

77 4 \& زول ورن

بامدادان با زوشن شـدن موا متوجه كــوده شـدن در غار شـدند، بس بدون
 گزَشهوكناز بيدا شـد و آنان دريافتند كه ابـن حـيوانـات كـان را تـصرف كـردهانــل

 صسخرهما ذروانثاد و مبهرذهاتى ديگر با شــنيدذ صداى گلرله و در بـ از با در آمدن ئى ا; همنرعانشان ديعك باز خحود زا دز بـس ديرارهـاى غار نهاذ كردند.

 فـزوافتاده در اثر كلوله بدرش با تصاوبر كتابهاى درسى خود دريـافت كـه ايـنابٍ



خـر : وكنـت:
 بهانتهاى غاز دازد بهخاطر داريد؟؟ حالا نيز مىتوانيم, از ممان راه بهدروذ غار برويم. آنان هسـكى شـكنتزده از ابنكه جرا تاكتوز اين راه را بهخاطر، نباورده بودند آماده شـدند تا ا; آز طريت خود را بهدرون غار برسانند و ابن اشـفالكران مزاحم را از خانه خويش برانند. الا ناكهان غوغايى در مبان ميمونها در كـرنت و سحـوانهـا
 آسبیهسر بهاين سو.و آن سو مىدويدنل و در اين هنكام آهاج كلولهانى صاحبان



 i زساند و از تبراندازى بازش داشـتب

ناشناس مهربان ه PY

- ببين ينگراف! اين مـان ميـونى است كه نردبان را برای ما انداخت و حتا مى ببنى كه فرار مم نكرده است بـس بهنر است او را اذيت نكنى! ـ جـ كارش بكنبـ؟
- مى توانبم او را نربيت كنبم و از وجودش است استناده كنيم.
 ساكنين كاخسنگى در آمد.


## بيامى از دريا



 بهخاك سبردند تا فـساد آنها مايهآلودكى محبط نشـو



































*اشناس مهربان هو

ـكـتنى شـكــتهاى در حال غرن شـدن! جزبره تابر، " طول و FV عرض
جغرافيايى.
קنگراف شـادمان از اين كه مىتواند سفرى دريايى در پـثـ رو داثـته باشـد
كفت:

- بهتر اسـت هر هـ زودتر بدانجا برويم.

ـ شـايد حن با تو باشـد. ظاهرأ اين جزبره نبايد هندان هم دور از ما باشـد و

المريكايى چون بيام بهزبان انگلبــى نوشـه شـده است.
فرداى آن روز تايت با سـهسرنـــنـ و آذوته كافى بهراه افتاد. ماردينگ و نب در جزيره باقى ماندند و اسهليت بهممراه آن بدر و بسر راه دريا را در بـثـ كرفتند. در آن روز تايت با بهرهكرفنز از بادهاى موافت قبل از تاريك شدن شوا بيش از ده كبلو متر از راه را در نورديده بود. از آنجاكه در طول روز هنگراف عهدهدار هدايـت تابت برد و در باى .يسـكان خخسـه شــده بود ترار بر اين نهادند كه شـبـ را المهليت و هربرت مراتب سكانِ بِآثـند و پنگراٍ فـردا روز نــيز آرام بــود و انـــانوس بـا خــلفى خــوش آرامـُ دريـانوردان را برنياشفت و آنان براى اين كه زودتر سنر خود را بهابايان برند تصـمبم كرفتند كه شـب


 بمىديد جزيرهايِيِ آرِام و غبرمسكونى بود.



 جترى بزرك برفراز سرشان يديد آورند. بس از يكى دو ساعت جستحو جون هحيزى

درخور نوجه نبافتند برآن شدند تا با فايت جزيره را دور زنتد و در بـخش شـي

 ديكربار بممكان نخسنين خريش


 جا داده بود.





 جستجوهاى خود را ادامه دمند.

 نهابت حكابت از متروكه بودن آن كلبه ميكردندند





يا نـــنى بانزابد كنت:
ـ ظاهراً مدتهاست كه ساكن با ساككنين كلبه آن را نرك كردهاند. ـ شنابد مـ جزيره را.

## تاشناس مهربان \&

الما ينگراف در اين مورد با اسليت موافق نبود و بهگونهاى ديگرمىانديشبد. از اين رو كنت:
 بــكه باروت را.









 - تيراندازى نكنيد!
 بكند كه ديكر بار هربرت فرياد زد:
ـ سعى كنيد دست و باى او را با بكِبِيد، او را نكشبـد جون انسان است اما نمى/دانم جرا اين كونهب!
 دست و باى او رما ساختند.

- .



dr

نيز نداشت. ينـكراف كنت:
ـ شـايد در اثر مدنها تنها ماندن مهـ حيز را از ياد برده و دجار عدم تـعادل
روانى شده اسـت؟
 بهباد آورد.
آنان بس از بحث و كفتكويى كوتاه راجع بهاين كه با اين مرد نكونبـخت كه خويشـن خويش را نبز از ياد برده بود جه مى توانند كرد. سرانجام تصـمبم بهبردنش كرفتند و امهليت كنت:

ـ بابد او را با خودمان يبريم.
ـاما حه كونه؟ دست و بايش را باز كنيم با بهممين صورت دست و با ببست؟؟

- بهتر است امنحان كنيم. آنان براى اين كه بازناب مرد را دريابند طناب از دست و بايش كشمودند اما او
 تنها كارى كه كرد صدايى سوت مانند بود كه از ميان لبانش بيرون آمد. اين ماجرا سبب شـد كه با نزديك شـد ناريكى حركثــــان را بهبامداد روز بعد وانـهند و شــبى

ديگر را نيز در ابن جزيره بگذزانند. بامداد روز بعد مهكى در فابن نــــتند و مسـافر نازه ساكت و خاموش در



 خحيره مانده بودند و شايد نيز اين حركت رابسين او تا حلودى سبنب مراس آنان شـده بود. نخــتـن روز حركت آنان بدون هبجكرنه دشوارى منرى شد الما با آغاز روز


توفانى توفنده آن قاين نه جندان بزرك را مر لحظه بهيك سو مىافكند. ذر منگامه







 انــانى نبموحشى كه حتا خارج از انديشـه افراد عادى و فاقد نجارب دري دريانوردى

اندكاندك از شدت نوفاذ كاسنه مىشد و در اين هنگام ناگهان ينگراف با
ديدن.شـعلهماى سركش آتش كه بر ساحل زبانه مىكشبد فرباد زد:


بهلر گرفت و ماردينگ شادماذ از ديدذ دوستانش فرياد زد:
ـ جرا اين تدر دبر كردبد؟ آيا اتفاقى افتاد كه اين كونه ما را نگران ساخاختبد.



خود را به كونهاى ذيكر نكرار كرد:

اين بار نوبت باسخكويى اسهليت بود كه در نهايت آرامش مىكتغت
 ـاما شُــاكه سه نغر بيشتر نبستبد و صاحب آن نوشُته را نيافتهايد؟

ـ نه المتباه نكن! نفر جهارم كف تايق افتاده است و بهسبب دريازدكى حال جندان خوشى ندارند.










 راكوناه كند و تا حدود زيادى از حالت بر آشنته ار بكاياهد











ـ نه! مُـها هركز مثل من نيـستيد، هركز!



بهنزد ماردينك بازكثـت و كفت:
ـ آيا ثُـما و دومتانتان انگليــى مستند؟
ـ نه. ما امريكايى هستيم. شما جهطور؟
ـ ـ من انكلبــى مـــــم. راستى حالا جه سـالى است؟
.1A58.
ـ آه! دوازده سال تمام! آرى دوازد دارده سال.

 اين داشـت رفنار كنجكاوانه او سبب آزردكى مرد ناشناس كردد و ترجبح مى داد او او را




 غار و در زير درختَانٍ بهسر مىبرد. اين مـاجرا مـــجنان ادامــه دانــت تـا ابـن كــ



بدرغم تـلاشهاى مـاردينگ بـراى آرام كـردن او و جــلوكيرى از آزار دادن
 ـ بهمن بكريبد آيا من آزادم؟

- خوب بله دوست من! جراكه نه؟ - يس خداحاحظ شـا شما.
 نابدبد كرديد و تلاش نب، بنگراف و هربرت براى بازيافتن اوبهجاى نرسيد.


## يك دانه و يكك مزرعه .


 مشـغله جذدبد خود بعنى بردائـت مخصول كند



 و دلانگيزنترين رابحه مىنمود.


 خروسماى خانگى بانـند.



-7
كاز بودند و اسـِليت و ماردينگ نبز در دملبز قديمى كه ابنك بهصورت كاركاه در

 دويدند الما ببث از رسبدن آنما مرد نانــناس با كارد بلنكى راكه قصـد ملاك كردن

 بازوى او زاكرِفته بود و فرباد مىزد كه: ـ ــها نبابد بروبد!
اسِليت و ماردينگ كه لحظانى بس آز دو نغر ديعر بدانجا رسبده بودند در






مى خرالهيد؛

- ببين دوسـت مز! ما نيز حنداذ تغاوتى با نو نداريمز و شايد نيز يكانه تفارتمان





سخنان ديگر بار دستش را بهسوى او دراز كرد و كفت: ـ آبا مايل مـتـيد دست دوستى بهما بدمبد!
ـ نه! دوستى من با شها! نه! شـها مردماذ شُريغى مستـبد الما... الما من...
 بودند كه آيا چه نكنه مبهم و تارِكِى در كذشته اين مرد وجود دارد كه امِخود اين

71 * 71 *

جنين در مورد خوريشتن بهداورى مىنــيند و آيا اين كدام كناه نابـخـو دنى اسـت كه



گريزانترش بنـابند.
زندگى آنان ديگر بار روند عادى خِود را در بيشّ گرفته بود و برابتناى يك












 اين مرافتت جرز احلـاس كرده بود جنين شبيوه زندكى سبب آرامشُ بيش تر مر مرد
 سكـرنتا او درگوشناى از محرطه دامدارى برباكرد. مردناشتاس مــجنان گرم كار در


 نگاهث مترجه هاردينى بود كفـت:

كنم.


 روحى بـشنر مرد ناشنـاس شورد كنت:

 ابن مورد سكوت كنبد.
 رامى سواحل استراليا شـد و در بيستم دسامبر در سواحـي


 يك بـسر جوان.









## 7r *ا 7 *




 - نو كبـنى و از اين ماجرا جه مى دانى؟

 در جستجوى آدمى بود كه بنواند اطلاعات درد درستى از ناخدياني















 بدمد اما او باتمناى فراوان از لرد خواسـت نا او را دا در يكى از جزاير منروكى و غير

7

مسكونى رماكند.








 ماردينگ كه بهخوبى مى تواسنت زرفاى اندوه و سنگبن بار ندامتى را كه بر

دوش احسـاس مىكرد، دريابد؛ براى آرام كردن او كفت:



 دل با شـــا مـدردى مىكنند.






 ــبله آقا! ما نامهاى را ذرون بك بطرى از آبـكرفتبم كه نــــانى آن جزيره بر-آن

74 ناشناس مهربان هـ
نوسُنه شـده بود و در يـى مـان نوشـنه بود كه بدانجا آمديم. ـ ـمن هركز هيزى بهدريا نبانداختهام. ـواتعأ؟ -بله! هرگز!
 نابدبد شد و تلاتُهاى هربرت براي بافنت او بهجايى نرسبد.

## پيرسشهاى بی ياسخ و پرسشى ديكر





 - خوب راه ديكرى مم وجود دارد!
ـ جه رامى؟

 اين مورد نيز از شـمار مهانها باشيا با بـد
 سربرداشت و گفت:




ひ 廿 ¢ زول ورن

بازكو كننده اين مطالب كــانى جز او بودهاند مثلاُّافرادى مثل لرد كلنرون يا بانـانـو





كه نتها عمبن مسـئله مربوط به كذشنهاى نزديكى را از ياد برده اسـت. ـ يعنى مى خوامى بـ كوبى...




جندان بىارتباط مـم نيستند. - جرا؟ و براى يافتن باسخی براى اين برسشــ با بايد نمام جزيره را جـستجو كنبم! آن مم با دنت كافى.
هربرت كه نا آن منكام خاموش بهستخنان ديكران كوش فرامى داد كـنـت
 كليد اين جبــتانها باشد.
 سربرداشـت و كنت: ـ دوستان من! در زندكى بدون ترديد مر بديدماى دليلى دارد و هر معلولى

 بافته مىشود. سرانجام حاصـل بحث آن شـب اين شـد كه در عبن ادامه كـارمانى عـادى و



## ناشناس مهربان + 79

نكامى جدىتر و ثرفـنكرانهترى بـنكرند؛ شـايد كه در بـس بكـى از آنهـاباسخ برسشمايشـان نهنته باشـدي











 بكى از بشكهها بازيابد.











بممزرعهاى بزرى تبديل شـده است. وجود مزارعكندم و وسبزى و ديكر حبريبات از از
 سوى ديكر شرايط زندكى آنان را بـكونهاى حـي



















 كشنى اش در آن جزيره بهلو خراهند بحث دربارة بهرهكيرى ازاين موتميت بمدرازاكـثـيد. نكته مهم اين بود كه در

VI ناشناس مهربان













 جيزى جز به يـيّباز مرك رفتن نبود.











ديگر بخششهاى جزيره شدند. روزماى اول و دوم را با آرامش بس بيـــت نهادند الما



 هربرت كه در اينجا بهعنوان دستبار اصلى بدرش انجام وظــيفه مـىكرد در تأيبد ستخان بدرش افزود:
 كردن آتش ما را رامنمايى كنند.
 رو به ماردينى مىگرد كنت:
ـ راســتى آتــاى مـاردينگى مـا در آن مـنكام فـرامـوش كـرديم كـه از شــــا
سباسـزارى كنيم و امبدوارم اين كونامى را از سـر بیى توجهى ندانيد! ـ تشهر از جه؟
تهـكر از آتشى كه افروختيد و سبب شـديد كه ما بهمنگام بازكرداندن آيرتن دستخوش امواج مركش افبانوس نشويم و بتوانيم ساحل راحل را بازيابيم.

ـ شـها از كدام آتش صحبت مـيكنيد

ــبـ بـلب! بله! يادم آمدا


 با نزديك شدن بامداد توفان نيز رو بهآرامـش نهاد و در اين منكام بود كه ماردينك رو به اسهليتكرد و كنت: -مى.دانى واقعيت جبــت؟

VF ناشناس مهربان \$

- جه وافعبتى؟

ـ وانقعـت آنشـى كه از آن سخن مىكفتن، بله حقيتت اين است كه من حنان


ــاما ما آن آتش را ديديم و همان آتش بود كه ما را بهسوى جزيره كـــاند.



 يانتن باسخ يكى از آنها سبب روشن شد شدر تدن تمام آنها خوامد بود منانجام كروه هس از سه روز جـــتجوى بـى انحاصل روز جـهارم ديگـر بـار بهماحل روبهروى كاخسنگى باز آمدند و در سـاحل با بيشباز آير تن و جاب رو روبه
 نهاد همكى با نكامهاى شگغتزده جهرهمانى يكديگر را مىكاويدند و ســرانــجام بنجراف كفت: ـ آخخر بس آن آتش جهن مى خواميد بكويبد كه ارواح برایى رامنمايى ما آتش روشن كرده بردند.
ماردينگ با قاطعبت نمام باسخغ داد:
 آنكه آتش را روشنُ كرده بود بك انــان بوده است و هيجَ روحى آتشى نيافروخته





\& 4

نماشـاى مناظر بيرامون خود بود و ناكهان مرد جوان بر بهنه دريا نتطه سبامى را ديد.

 متوجه شـد كه نه تنها لكه سباه در جاى خود باقى اسـت بلكه مـر لحـظه بـزركـتر مى مود. در اين لحظه فرياد ناخودآكاه جوان برخاسـت:
 ماردينگ يس از شـنيدن سشخنان مرد جوان با شـتاب دوربين را از دست او گرتف و بر يهنه آبها خبره ماند. ـ بله دوستان! حز با هربرت است و آنجه در حال نزديكى شـدن مـىباشد

هبزى جز بك كشتى نيست.
ابن بار نوبـ ناخدا پنگراف بود كه با دوربين بهنماشـا و تحلبل لكـه ســـاه




 كه او بنواند مسبر آن را مشـخص كند يا حتا بهحدس و كمان برآورد نمايد.
 آيا احتمال نمىدهيد اين كشتى مهان كــنى مورد نظر آقاى آير تن بـاشـد؟

كشـنى مـان لرد انگليــى؟؟


 دامدارى از آيرتن خواستند نا هر جه زودتر خود را بهآنان برسابند و ساعتى بـعد زمانى كه آيرتن بدانجا رسبد ماردينگى در حالى كه دوربين را بهموى آيرتن درد دازيى

VD *اشناس مهربان
كرد، كنت:

 بازكرداندن شـها آمده است؟

 مسلط باشد زير لب كنت: ـ يعنى بهممين زودى....
آير تن در بى آن عبارت ناتمام دوربين را در دسـت كرفت و سـركرم نـا









تكرار كرد: .






- جون دنكن بك كشـتى بخار است المامن نـى نوانتم دودى برفراز ابز كشـى

مىتوانسـت مــكلات احتمالى ناخداى كشتى را درك كند كنت:

 خاموش كرده و تنها بهيارى بادبانهايش حركت كند.



 جيزى بر زيان مى آورد. با نزدبك شدن غروب هر لحظه بهاناريكى هوا نزدبكتر مى شـدند و در اين
 روبهرو بودند، اين كه آيا در قبال اين كشـنى بيكانه

 را از كف نداده بودند؟ شانــى براى رمابى از اين جزبرها اسِيليت معتثد بودند كـي نبابد در روشن كردن آتش و علامت دادن به كـشتى درنگ كـنـد
 بى ترديـ. آنان دهار نأنسف و ندامت
 كجا و جهكونه آتشى بيافروزند كه متوجه حركت مستنيم و سريع كشنى شـــدندند
 كاملأ بهساحل نزديك شده بود آير تن نگاهى ديكر بدان افكند و وابن بار با با قاطعيت

VY ناشناس مهربان \$

ـ بدون هيج ترديدى اين كــنى دنكن نيست.








صدايى لرزان فرياد زد:

- برجم سباه!

حال ديكر ممكى دجار سردر كمى بودند، آيا نگرانى هاى اولبه ماردينگ در





منوجه ساكنيز غارسنگى نمى بود. در اين منگام اسهِليت كفت:



 حضور ما در اين جزيره نيابند.
هربرت كه در اين لحظه بهياد قايت افتاده بود كنت:
 دست نخخامد رفت؟ -




 آماده شلبكـ در دست دانـتند در يـيمانى كروهى بر آن شـد



 ـ آتاى آير تن شـها جه خواميد كرد؟




 كثـنى در امتزاز برد.

 بهعنوان مأمز خود از آن بهره مىكيرندب






V9 ناشناس مهربان \&\&
كفتگو از اين بود كه شـايد كشـتى در ناريكى شـب ديگر باره راه خود رادر بيشـ گيرد و
 نكذشـه بود كه در ميان شكغتى آنان نورى در ميان دريا درخشـيدن كرفت و و در بـى آن

 كثـتى در نزديكى جزيره بود.

## رويارويى دوستان قديمى

اكنون ديكز در بكى نكته ترديدى نبود و آن تصد راهزنان برايى بياده شـدن در در















AF

كمين كاهماى خود بهانظظار آنان بنـينيند و بهسادكى آنان را الز ميان بردارند. اما اكر






 ـالما مزرعه و مرغدانى جه؟ آنجه در بلنداى اقامت در ابن جزيره با زحمـت

 فراوان نكـتك آنها را كرفتهابـم و بدانجا آوردهابم، در نهايت آسـبـا و كـاركاه درون

 آنها را از بياده شُدن در جزيره بازداريـه. باكمبن كردن در جاى....


هربرت جوان بابان كيرد و كنت:
ـ آقاى ماردينگ! آيا با بيــنهاد من موافقت خواميد كرد؟

- جه يـــنهادِى؟

- برای جی؟
- براى برآورد نعداد نغرات و نبز نجهيزات آنها.


دالُـته باشُبد.


A" ${ }^{\text {* }}$
بلكه بهناطر خودم و عملكردماى خودم.
 ـ ـشما مى خرامياميد با فايت بهسوى آنها برويد؟

ظاين توان كذر از آنجا را ندارد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ماردينك ديكر با رشنه سخن را در درد رست كرفت و كنت: }
\end{aligned}
$$


موافقت كنبد! ممين!


مرد تنها آزرده خاطر و اندرمكيبن كفت:
ـ آيا بهمن اعتماد نداريد؟ انير انسوس!



 خوامـمنــــــتـت
آبر تن شـادمان از اعتماد آنان بهخرد، ممراه با بنگرافـ بـر براه الختاد. بس از







بدنه كـنـى بالا رفت و در كوشهالى تاريكى ابـهتاد تا به كنتگىى رامزنان كوش فـرا
دهد.



مى مكفت:



درياها!
مرد ننها حال در مىيافت كه جرا آن صدا به كوشُش آشنا مى آمد. بـاب از دزداندريايى بنام و خطرناك بود و او خود روزكارى از مـكاران بان باب بهشـــار مى آمد






نمى توانستند در رويارويى با راهزنان بيروز كردنـد










ناشناس مهربان هـ

ـاين جا جه مىكنى؟



خود را باز شُـناسـد. او دبكر بار برسبد: - جه كار مىكردى؟


 ـبلند شـويد! دشـــن

 لباسى مم در نن نداشت لغزندكى بدنـ










 در نير آب شنـا كند. برُواك كلولمها در جزيره بازتابى مرابسآنـرين داشت و آنـان. در حـالى كـ

اسلحه بر دسـت خرود را بهساحل رسانده بردند بـيم ازاين داشتند كه آيرتن در جنـى


 استت. نزديك نيهعهاى ثـب قايت با دو سرنـــن خود در جزيره بهلو كرفت و آنان


 جزيره آكامند. سخننانى كه به كونه براكنده ازاين سو و آن سو به كوش مىدرسبد ازاين

دسـت بود.
ــاكر باى آنان بهجزيره برسد عمه جيز را از بين خرامند برد.
ـ ـا وابسـين لحظه ايسـتادكى خراميم كرد.


ـ اما دوستان فراموش نكنيد ما تنها نيـــيم!
ـ بعنى جه ماردينگ؟ ما جه كــى جز خـ خودمان را دا داريم؟


كه هنوز او را نـهى شـناسيم. آنان بس از مدنى كنتكو و با توجه بهمهآلود بودن موا كه احتمال ممىدادند


 مدافعان جزيره بود. دو مه ساعت بس از روشـناى روز قايتي با مثــت سرنــبن از



ناشناس مهربان \& AY
كف قايت فرو افتادند. راهزنان غافلكبر شـده تلاش كردند خود را بهسرعت از تبررس








سوى گروهى محانظت مىشود.
 مبب شد كه كلولهماى بى مدفـ توب بهسوى جزيره رها شود. و در بی آن آن قابیى ديكر با هشت سرنشين رو بهجزيره نهاد. اين بار نوبت نب و اسبليت بـرد كـه در


 تيردس مىديدند هراسان بهابن سو و آن سو مىدويدند و در كـرشه و كــنار نـهان شدند. با آرام كرفنن تيراندازى هر جند كه نتيجه اين مرحله از روبارويى در ظاهر
 جنين شرايطى ركّبارويى را آن مم بهاين شبوه ادرد ادامه نخوامنـد


 حد درخور نوجه خواهد بود و كذشته از اين اكر كـنـن وارد آبرامه شود حـي كرد؟












 نيز بيش آمده بودند.

 بانسند بهساحل ديكر جزيره كربخنتند









ناشناس مهربان مهٔ

مىشود اما منوز مم هنگراف بافشارانه بر اين باور بود كه باب دربانوردى ماهر و




آنان كه از زبر ركبار كلوله رامزنان كذشته بودند فرياد زد:





بروبم. آنجا ايمن تر خواهيم بود.

 دزداندريايى دو نيم شده بود و در حال فرو رفتن در آب بود. آنحه تكتكى آنان آمد اين بود كه: ـكشنى منغجر شــد! يكـ راز و شكــنتى ديگـر و بـرسـشى تـازه و مـــجنان آنان لحجظانى در نهايت حيرت شاهد غرف شدنكــنـى و سرنشبينانش شـدند
 فرصـت فرامى خواند:




 جلبكها و...
بنگران و آير تن شتابان طنابى را بهدكل كثتى بستند و انتهاى طنـاب را در در


 مىدداد كنت:
ـ من مـم روزكارى جنين آدمى بودم.
ـاما ديكر از اين شـار نيسنى آيرتن عزيز!







 رو باروزنامنكار كنجكاو كرده بود كنت:



 عنبنــينى توب و يا فرو افتادن جـرتهماى بـاروت مـــتغل شــده در لوله تـوب

## ناشناس مهربان \$ 91

بهنزديكى بشكهماى باروت ممتواند جنبن صحنهاى بديد آورد.





 تعجب مىكنم و نمى دانم....
هاردينگى بـدراستى از مثيارى جوان لذت مىيرد رو بهاو كرد و برسبد:

-بله آقاى ماردينگ! وانعأ نـمى توانم بفهم!




نداشـت كنت:
ـ فارغ از دغدغهماي از اين دست كه شــا از آن صحتبت مىكنبد، واقميت اين استكه مر جه بود بسيار بهمونع اتاق افناد.



 نداشت كه عاملئ بيرونى كــتـى را در مـم شـكــي

 انتظار ماردينگ ديرى نبايبد و بس از جند روز تمام فطـات و لوازم كثـتى،

9r



 بازيابد البنه نه تمام بلكه بخشـى از آن را را






درست مـانند نبرى كه هربرت كفت. بس از ابن ماجرا آنان بهنكر راهزنان فرارى افتادند و اين كه با آناذ جه بابد



سالمى داشته باشند وجودشـان مزاححتى براى ما نخوالـد داشت.

























 منكثشتند.

 اطمبنانكه اكر خكطرى در بيش رو باشي
 كرده بودند فرزّ افتاده اسـت و سبم




## 9P 4 \& زُول ورن

كــــدهاند.
زمانى كه سيم را نبز بددفت بررسى كردند متوجه بريدكى آن شـدند و اين اين كـ


 معرض خطرى جدى بوده اسـتـ


 - بسرم! بسرم! راكثشتند!









## فرشته تكهبان














 دامدارى در محامره رامزنان باشـد و با اين كه حداتل يكى در دو دو تن از آنان دورادور

## 97 ه 97 زول ورن

مرافب آنها باشند و از ابن رو مراقب بردند كه در تبررس آنان فرار نكيرند.






 به كونهاى غافلكبرانه بددام انداخنـياند.







 امكانات مرافبت در آنجا بهنر ازاينجا


 جاب شدند. با نزديك شدن حيوراني

آريخته بود:
ـ "رامزناذ در نزديكى كاخسنـكى مستغر شُدماند. نب!"


UY نشاس مهربان

ديكر حل كنند. هربرت راكاملأ راحت برروى كارى كوجكى كه در دامدارى داشـتند


 خامونُ كردن حريقى است كه مرغدانى را در برگرفته اسـت مـرد ســـاهباهوست بـا بـا ديدن دوستان خود دسـت از كار كشـبد و در حالى بهسوى آنان مى دوريد برسبد:



 مىگذراندند جرا كه حال هربرت روزبهروز بدتر مىشـد. بهدلبلى كه نـى توانــنـند










 ـ سولفات دوكنبن!





 را بهجوان بيهار خورانديا







 شـدُّ نـــده بود.






 آغوش كثبده بود كنت:




ناسناس مهربان \$ 99

ـ دوست من مطمئن باش او را مـم خواميم شناخت. هربرت بهسرعت رو بهبهردى داشت و تمام عوامل براى شكلكيرى اين








را الز سر بگبرند.
در دوممن روز جستنجو توانـستند در جنكل رد باى دزدان را را بيابند اما هنوز مـم














هرش رفت.

آنان در حالمى كه نغنگما را آماده شليكى در دست كرفت بــودند از اتـانك
 بازتاب تندى از خود نشـان نـى داد، ناكهان بارس كنان بهنزديكى اصطبل رفت و در آنجا آنجنان كه كويى چیزى يافته اسـت بـا بـارسماى بـيانى آنـان را بـهنزد خــود فراخواند. مر حهار نغر به كمان اين كه سك باموش رامزنان را يافته اسـت در نهايت احتياط و كاملاُ مــبارانه بدانسـو روانه مُـدند اما آنجه مىديدند بهرامسنى حبرتافزا بود. بنج جنازه در كنار هم بهخوابى راحت فرورفته بودند و زمانى كه در جـستجوى
 كلولهاى و نه اثر جاقويى، نه خفكى و كبودى هاى ناشى از آن و نه اثر از ضربه بر سـر و مسـانلى از اين قبيل. بـىترديد آنان با سـلاحى مرموز كه براى آناذ ناثـناخته بود بهقتل رسيلده بودند و يغيناً نتز بهوسيله مـان دوسـت مهربان و مراقب ممبشـكى. باز هم مـان دغدغه كهن بـــ رويشـان فدبرافراشته بود و آنان را بـهسوى خرد مى خواند؛ با يافتن و شناختن اين مرجود اسرارآميز. بس از ترى جنازهها بهنزد دوست از حال رنته و بى موش خريش بازكثـتند. و آنگاه كه بهموش آمد و تـران

خويش را باز يافت ماجراى خود را اين هحنين بازكفت: ـ يكى از آنان مرا شناخحت و تلاش كردند كه ديكر بـار مـرا بـهمهكارى بـا خودشان ترغبب كنند. الا وتتى با متاومت من روبهرو شدند مرا در غارى زندانى كردند و بهشكلماى كوناكرن بهآزار و شـكنجه من برداختند. شرايط من در آز غار بهكرنهاى بود كه حتا نمى توانستم كذر روزما را نيز احسساس كنم و دركرداكرد خحرد جز تاريكى هيع نمىديدم و كه كاه لتمهاى غذا با آب آن مـم تنها براى زنده ماندن. يكى زمان جــم كــودم و شـها را ديدم كه كام بهاين اتاقك مىنهاديد. آنجه سبب شكغتى هسه شـده بود جمالوت وابسـين آير تن بود. ار جه كونه از غارى كه مدتى در آن زندانى بود بهاين اتاتكى آمده بود؟ جه كـسى او را بد ينجا آورده
 ـ آخخر اين جهكونه موجودى اسـت كه ابن مسه در اندبشـه سـلامت و راحتت

ناشناس مهربان ه 1 • 1

ماست الا خود را از ما نهاذ مىكند؟ جرا؟؟ براى جه؟؟ بايد تلاش كنـيم نا او را بيابيـم. ماردينگ كه غرف در انديشهماى محل خرد بود برد باسخ درد داد:

 بخواهد نبز ناكزير از ديدنش خرامي



 ـ با چه وسبلهاى مى خرامى بدانجا بروى؟ ـ خوب معلوم است با قايت! ـكدام نابت دوسـت من! قايغى در كار نيـــتـ. راهزنان آن را در مـم شـكـــــهاند. - جه مىگوبى مرد؛ قايت ما.
 در اثر برخورد با صـخرهما قايز را در مم شكــــند. ـ ـاين نازنين ما را... لعنتىها... ماردينگ كه متوجه ناراحتى بنـگراف شـده بود براى اين كه او را آرام سـازد

كغت:
ـ تأسف خوردن كه مشكلى را حل نمىكند و كذـُنه از اين ما نباز بهايتى


زودتر ابن كار را آغاز كنبي.

ماردينگ كه كويى مدتها روى اين مسـله انديـيـيده بود و حنا ريزهكارىماى آن را نيز بارها و بارما در ذهن خويش نج بك كشـنى جمعوجور و مناسب برداختـ. ونتى ماردينگ نثطه نظرات خرد و و آنجه



داد:

- خيزى حدود هفت ماه، البته بابد شـرابط نامـــاعد موا و تأثبرى راكه بـر
 فايقسازان بايد در فضاى باز كار كار كنيم.




 بهمغاصـد موردنظر و دور دسـت برساند.



جيزى كه ما نباز داريم زمان استـت ارين










ناشناس مهربان
ساغت كــتى باز مم از آنجه حاصـل مدتها تلاش بيعبرشـان بود دست نكــــده و و

 كماشتند و مـه جيز را بهحال نخــنـين بازكرداندند.

## موجوداسرارTميز ياكايتان نمو






















بيام جنين بود:

- "مر جه زودنر بهدامدارى بياييد.

بى ترديد بايد بهسوى دامدارى مىرفتند و باد شنديد، تاريكى موا و شرايط

 در نزديكى دامدارى آشنتكى هوا شُديد و شبديدتر شد




ياداشنى بود كه روى آن اين عبارت ديده مى مشد








 ايز رشته سيم را بی مىگرفتند و جنين نيز كردند. بس از مدنى راهييمابى متوجه

V • • V

شـدند كه انتهاى مبم بهدرون آب فروافتاده امـت. مده با نگاهـاى برســـكر بهحهره



 جندان دور نباشد.
مدجنان كه ماردينگ گْته بود ديرى نـايبد كه آب دريا شُروع بها بانيبن زفتن كرد. شـگنتا كه حالا سرسبم درون گودالى فرو افتاده بود و در آنجا نابنى
 سرار تايت شدند و آغاز بهحركت در مسبر سبم كردند و منوز جند












 كرانتبمت ماماكونى ساخته شـده بود و بدراستى مـمانند جـراغ مـى درخــــــيد. در


 بهآنها ججزمايى خرانيانده بود.










 مـرامانش هاردينى كنت:

- جناب ناخدا نمو بهخراست


 رابطهاى بين او واين مرد ببكانه و عجيب وجود درد داردي


 مى منمود اما حتا بيمارى مم نتوانسته بود خدئشانى بر شخخصيت تأثير كذار ر نافذث

ناشناس مهربان ه4 1.9

وارد كند. او بهزبان انگلــــى كاملاً فصـبح و با لحنى كرم و دوسـنانه كفت:
ـ آاًا من مردى بىنام و نشـان هــنم و شـــا...
ماردينگك ممجنان بهجهره آن مرد خهره شُده بود كنت:
ـ اما من شـها را مىـشناسم ناخدا!
ـ ديكر اممبنى ندارد. جون زمان عمر من از روز كذسّه و بهساعت زسيده

در ابن مبان اسهليت شكُتـزدهه و با حالتى كه كويى از تبى بسبار زياد تمام
 بثشنر رفنه و دركنار آن مرد سهيدموى فرار كرفته بود. مرد سبيد مو رو يه ماردينى

كرد و گغت:
ـ شـــا نام سابت مرا مىـدانبد؟



ـ ـنكر مىكنم؟

 حادثه او را بهسنينه شـما رساند.

- يـس او و عهراهانش در لنگركاه نوتيلوس از ببن نرفنه بودند؟
 كتابى نحت عنوان بيست هزار فرسنـى زير درياها. ـ منظورتان شُرح آن جند ماه اسـت
 كافى برد.
- 



- 1 | 1 زول ورن

نداريم. كذئنهاى كه مبع آكامى از آذ نداريم و حتا آنجه سبب اين. شـبوه زندكى


 مىشـناسـم؛ دينى مكرر و جند ين و جند بـد باره. مـرامان ماردينگ جوذ صـائفهزدكان برجا مانده بودند. نمى دانستند بـابد






 آنان آرامش خود را بازيابند. ناخداى كهنــال كه مشخصص بود حتا نوان بر با ايـستادبن را ندارد در حالى كه










| | | | | 1 هناس مهربان

خونينجكر از نيرهروزى مـم ميهنانم ازدواج كردم و حاصـل آن دو فرزند بود. امـا




باكى و بالودكى تبارشُـان را يادآوز گــتم.

















 كــاند؛ بك بروفسور فرانسوى با خدمنكارش و يكى ماميگبر كانادايـ.

من مىتوانستم آن مر سـ را بهحال خرد وانهم تـا امـواج انتبانوس طـورمار





















 ايستاده بودم و شـما ستابيشكر خود را نـىددبديد.





آنكاه از برفسور ارونكس باد كرد و كنابشـ و كنـت:




 بيرحمانه يا دفاع سبعانه داريم؟ ماردينگكه مترجه شده بود ارائه باسخ براى اين برسـنما اخلاقاً نبز ناكزير

منىنمايد، مىگفت:



 سردشــنى با تبار انــانى و انسـانبـنـ دارند رسوا مىنــابد. ما معيـــه نـام نـاخدا نهو را جز بهبزركى و بزركوارى ياد نحخوامبـ كرد.
 رفت و بدروى صـندلى رها شدل
بنگراف روبه ماردينى نمود و كنت:
 ــه دوسنت من! ابن كار بـهرده است و او مبجكاة:نوتيلوس را تزكى نخوامد


ماردينگ و اسپليت به كنكاش در حال ناخداى شُكغنىآفرين ابـسـتادند و




 كه در زندگى زيسنگامم بود، بس از مرگ نيز آرامگام


و گغت:




 ابدى دسـت بيدا نمابم و بهيارانم ببيوندم.

 خوامـم داد.




 ميكنم و مهس رو به ماردينگ كرد و گنت: ـ و اما شُـما دوسـت من اجازه دمبد دستتاذ را برنـنـانه دوستى بغشـارم.
| اهاشناس مهربان هـ

ـ شـها مـكى دريغ است كه عمر خود را در اينجا تباه سازيد و بهنر الست كه

 شـــا را در مـم شـكـــنهاند. ـ اسپليت در حالى كه نگاه از ناخداى بيرى كه سرافرازانه بـاســتغبال مـرى

ابستاده بوده برنمىكرفت، كنت:






 جهرهاش رنگ باختهتر مىكرديد. او اينكى برتخت خويش دراز كثشبده بود و تنهاكاه

 نهاده بود تكانى خورد. اينك ديگر در بيكر او نشـانى از حيات نبرد و تنها جشـمان




افبانوس و در بآغ مرجانها بهجستجوى باران مـيبمان رفته بود.


 مهربان و هــــار دز اين جزيره دور افتاده ابيمنــان داشُته بود، دسـت بهدعا برداشُـتند.





## T

كروه كوجك ديكر حامى بزرى خود را از كنـ داده بودند و نمىتوانـو انـــــند



 باشيد.
 سهماه كار مداوم اسكلت اصلى كـي








كه بنگراف نلاش مىكرد كفتهماى ماردينگ را بهشوخى بركزار كند و آتشُنــان را


ـ المبدوارم مهانكونه كه مىكويى يكى آتشبازى ديدنى باشد. الما بر خلاف

 بهدرازا انجاميده است.











 حوادث بيشبينى ناشدنى الى باشـد.
 درمىيافت كِت:

 ـمثلا جه؟

ناشناس مهربان ه 19

ـ خودم نبز جندان مطمنز نبستم و شايد بهتر باشـد نگاهى بهيرامونذ كــو•
بياندازم.
فرداى آن روز وتتى ماردينگ ممراه آير تن بهدامدارى رفت متوجه حالت


 آمد و عمراه آيرتن بهسوى غارى رفت كه برات نـخسنين بار نوتيلوس را در در آنـجا








منوجه آيرتن و حضور او نبود زير لب كفت:
 فرداى آن روز ماردينى در كاخسنكى و در جـع نـام دوستانش ناكزير از

بيان حفايت شد:
ـ دومتان ديزى نمى يايد كه اين جزيره نه ويراذ كه منهدم خوامد شد و بايد
بدانبد كه ميجرنبرَوى عم باراى جلوگبرى از آن را ندارد.


- بهثر إست در اينجا بهجاى هر نوضبيحى سخنانِ ناخـدا نمو را برای شُـــا باز


اناق را ترك كنبد.
- 

ـ ناخدا نمو؟!
 نكرد. دوستان من اين جزيره با ديگر جزاير افيانوس آرام تفاوت داري



 دانسته ماى ناخدا نمو اسـت بلكه من خود ديروز بهبازد بد آن غار رفنم و آنجه را آن



 بنگراف كه نمىتوانست كنـهـاى ماردينگ را دفيفاً تحليل كـند و دربـابد

كفت:
ـاتگر آب دريا آتشفشـان را خاموش كند ديعر مشـكلى نخوامد برد.


كرد بلكه آن را منفجر خوامد كرد.

ـ بله دوست من! اكر آن شـكانـا زرفتر شــده و دفيعاً يكـى دو متر ديكـر






## |r|



 مبج رامى برایى رهايى آنها وجود نداشتـ.


 بهموا برتاب میشيـدند.





 امهليت كفت:





 كدازمالى براي مدنى ما را در برابر سبل موراد مري مذاب

مطلوب هدايتكـبــم!

- جهكرن؟؟ مكر بمىتوان بهآن آتشروان نزديك شد!

IFY

ـالبته نه آنجنان كه نو مىكويى بنـكران عزين، الما در نهايت جارهاى جز جز آن
داريم؟ أكر بيشنهادى دارى بكر!



 مواد مذاب در مسبر موردنظر باشد. با توجه بهاندك بودن دئ مواد







مىربيخت.
آنان در نهايت نومبدى و ناباورى و بهحكم تقدير ديعر بار فرصتى جند روزه



 حغرهاى در دلسنگـاى بازالتى تبد يلـ شود.






ITF ناشناس مهربان

عرشّه و درون آب بهبابان برند. در مــاذ هنگامه كه بهــدتكرم كار بودند نب رو به
ماردينگ كرد و برسبد:

مى شـدبـبز
ـ بله دوست من! طبيعت و نيروهاى سركشـ بـ بسبار فرانر از توان بشر است،
حتا اكر اين بشر موجود بسيار توانمندى جون ناخدا نمو باشُد.

 بديد آمده و سربرافراشنه بودند و در اين مـبان تاب و جــاب



افكنند! هر جند نبهـ تمام.


نوتيلوس بود، در مـ شـكـــت و آب دربا بهدرون تنوره مواد مذاب راه يافت.

## لحظاتوإسين





 حال كذراندند.










را نبانته بودند. آن راهزناذ لعنتى مونْ

ناكهان آير تن با وابسـين نوانى كه در بامانيش داشت نيمخريز شـد و نعـامى
به كــنرة افقانوس انداخت و و با صدايى ناله مانند فربادى زد و فرو افتاد:
ـد.... دنكـ...ن!

 آورد:
ـ دنكن!





ماردينگ شكغتزده از ناخدا برسبد:


 ماردينگ!
-من و مبرامانـم رابٌ
ـبله! شمها را الز جزيره لِنكلمب!

 از اين نام آكاه نيسـت، مبج كـس!

I PY ناشناس مهربان

- من اين نام را در آن يادداشـت ديدم.

ـ يادداشـت؟ كدام يادداشت؟
ـ بادداشُستى كه در آن طرل و عرض جغرافبايى جزيره نوشته شـده بود و نبز نام
شُما و نبازتان به كمك.
و در يـى اين كفنار يادداشـت كرجكى را بهسوى آنها درازكرد. آنان در نهايت










هنگراف كه میبرسبد:

او با قايت رفته بود تا اين بيام را در آن جزبره بگذارد؛
براى دوستانش. ارزشــمندترين ميرات.

كه آيز تن بهآنان نزدبكى شد و در حالى كه رو به ماردينج دابشـت برسبيد
ـاين جعبُر را كجا بكذارم؟
ـكدام جعب!
ـ بادكار ناخدا نـو را!
 آن جعبه را نگهدارى كرده بود و اينك نيز صادقانه بهآنان نحويل مىداد

ماردينگ در حالى كه لبخند بر لب داشت: رو بـناخدا رابر



 در كنار آن مبج نباشد.
 زندگى كنند و باد آن دوست مهربان را براى ممبشـه زنده نگهدارند.

ايان

