



## زُول ورن <br> سر زلادكو

ترجمه: فروردين بارساى

## ریس گغتار

( زول ورن ) علاوه بر كشور فرانسه در دنيا و حتى ايران هم آن آنقدر

 فرانسوى، بيش از هشتاد اتر جالب و وانديرنى داري
 بيست هزار فرسنگ زير دريا، مدرسهٔ ( دوين سونها ) و مسافرت برا به مركز زمين است.
كتاب حاضر يكى از آثار بِليسى و در عين حال تاريخى ( زول ورن )



( روسيه )و ... جريان بود.

شايد خوانند گان عزيز داستانهاى زيادى را از اين نويسندهُ مشهور در مورد اكتشافات و اختراعاتى كه بعدها به واقعيت مبدل شد ، مان مطالعه كرده


 داستانهاى ثليسى نيز به حساب آورد .
اميدواريم خوانند گانگرامى از مطالعة آن لذت بـر برند تذ كر دادن اشتباهات مترجمه، او را برای ارائة آثار بهتر تشويق و تران كنند .

فروردين چارساى

خلاصه ایى از آنجهكه گذشت

رودخانه ( دانوب )كه از جندين كثور اروبايى مى گذرد و آنها را




 مربوط به جنگ مى برداختند، با مشكلاتى بسبار زياد و از جهاتى لاينحل مواجه مى ساختند .
كرجى ماهيخيرى كوحكى كه ناخديار آن آن ( لاد كو ) نام دارد ، همراه



( دانوب ) شده است.
هرچند كه به ظاهر هدف يكى از سرنشينان آنكرجى از مسافرت در رودخانة ( دانوب )، شر كت در مسابقةٌ ماهيگيرى و هدن ديگرى همراهى و تشويق اوست، ولى در اصلى، هريك از آن دو سرنشين به دنبالگمشدة خود هستند . ( ايوان استريگا )، رهبر دزدان و جنايتكاران ( دانوب )، با دزديدن ( ناها )، همسر ( سرزَ لاد كو ) و غارت اموال مردمَ برای فرا فروش آنها
 براى خود انتخابكرده است. از طرف ديگر ( كارل درا گوش ) به همسفر خود ، يعنى ( لاد كو ) يا به نعبيرى (اليليا بروش ) ماهيگير بشدت مرا مظنون

است.
در يِكى از حوادث نادر، در رودخانهُ ( دانوب )،كار آگاه پָلِس به داخلى آب ستوط مى كند . ( اليليا بروش ) او را نجات مى دهد و سپس براى تهيهُ داروى قلب، به شهر برود ....

## زندانى

سوءظنهابى كه ( كارل درا گوش ) به ( ايلبا بروش ) داشت، باكشف










 جِ از عزيمت از ( روسحولٌ )، در آن شهر كوحكّ با نام مستعار ( ابلبا

بروش ) مدتها زند گى كرده بود . در آنهنگام هم براى دريافت احتمالى
 ( اليليا بروش ) برای ديدن ( ناحا ) در بی وسيله ای بود نا بتواند خود را به ( بلغارستان ) برساند . اتفاثاً يك آڭهى را در روز رونامه ایى محلى راجع به مسابقه ( زيگمارين زن ) مشاهدهكرد و حون صياد و كشتيران قابلى هم بود ، خود را با آن نام مستعار به آنجا رساند و بطوريكه مى دانيمه، در مسابقة مجمـع ( دانوب ) شركتكرد و برندهُ جايزهُ اول شد . بِس از برنده شدن، نقشهُ يِمودن رود ( دانوب ) را از سرچشممه نا مصب آن، يعنى درياى سياه مطرح كرد تا به اين ترتيب به ( بلغارستان ) برود و ( ناحا ) را ببيند. انجام اين كار با نام ( لاد كو ) ميسر نبود و به همين دليل، او با نام ( بروش ) در ( سزالكا ) خانه ایى اجارهكرد . او همزمان با تغيير نام، مى بايستى قيافئ خود را نِيز تغيِر بدهد . بنابراين ريش خود را از ته تراشيد و با تغيير دادن رنگ موهايش از بلوند به مشكى و بكار بردن عينك سياه براى چنهان كردن رنگ آبى چشمهايش، مبدل به شخص د ديگرى شد . در آن شبكه ( سرز لاد كو ) بِس از غروب آفتاب به (سزالكا ) رفت، مقصودش اين بود كه ببيند آيا نامه ایى از ( ناپّا ) به نشانى منزلش رسيده است يا نه و چون نتوانست خبرى از او بدست بِاورد ، ناراحت شد و
 بهلو خواهد گرفت و اين فكر اند كى به قلب او آرامش بخشيلد و قدرت او را افزايش مى داد . ( سرزَ لاد كو ) كه براى تهية داروى قلبى براى همسفرش رفت، در مراجعت عجله به خرج داد ، ولى هنگامى كه به كرجى رسيد ، آقاى ( زڭزر ) را ند يد و بسيار متعجب و نگران شد . علت غيبت همسفرش هرچه كه بود ، باعث مى شد سفر او كه تا آنهنگام هم طولاثى شده بود ، باز هم طولاثِتر
( سرز لاد كو ) ديگر كارى نداشت جز آنكه در انتظار رسيدن آفاى
( زُزر ) بماند تا مسافرت را الدامه بدهد ـ او بسيار شايق بود كه هرچه زودنر به ( روسحول ) برسد، ولى مجبور بود صبر كند نا همسفرش بيايد ، زيرا خود را متعهد مى دانست و فكر مى كرد اگر وفت او يك روز تلفـ شود. بهتر از آن است كه همسغرش را بى خبر ترلض كند .
( لاد كو ) براى اين كه از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را
 نخست به هيزهايى كه در اثر وزش طوفان شدين خراب شده بود ، برداخت


 آن را در جاى خود فرار داد ، در صندوق را بست و كليد آن را در جيب
 او پِ از مرتبكردن چند چییز، به دلِل مشغول شدن افكارش،

 ( روسحول ) بود و در رؤياهايش، خود را در خانه و نزد ( ناحا ) مى ديد .

 ( بلغارستان ) را در چنگال دشمن مى ديد ، بسيار ناراحت بود . آيا او مى توانست از مرز عبور كند و نزد همسرش برود ؟ بـ آيا در آن

 منطقه ( بالكان ) رخ مى داد ، قرار مى گرفت و و به فراموشى سپرده مى شد شـ .


همگانى اظهار داشت؟
تمام منطقه را وحشيان و چادرنشينان ترل غصب كرده بودند و در آن تاخت و تاز مى كردند . زمين زير سم اسبهاى آنها مى لرزيد ـ دامنه جنگ بـ به
 ( صربستان ) و ( مونته نگرو ) در طرف دوگِر. ( لاد كو ) مى دانست كه نابرابرى جنگُ از كجاست. او تنها اميدش ايِن بود كه شايد تزار ( روسيه ) در اين جنگى دخالت و ( تر كه: ) را مججبور به عقب نشينى كند . ( سرز لاد كو ) غرق دز اين افكار، ابداً نزديك شدن آ سه مرد را به كرجى ند يد . آن سه مرد از :ششت سر او مى آمدند و با احتياط فراوان و

سينه خيز به پِيش مى رفتند . اما اگر ( لاد كو ) آنها را ند يد ، آن سه تن به خوبى او را از وقتىى كه از اطافكك كرجى خارج شده بود ، مى ديدند و به همين دليل شم به آهستگی حر كت مى كردند . يكى از آن سه نفر را خوانند گان از هنگام توقف كرجىى
 همراه با يُكى ار زيردستانش در ( وين ) در كمين ( كارل دواگوش ) بودند . مدنها بود كه آن سه مرد، روى علفهاى ساحل رودخانه دراز شده بودند و در آنجا كمين ( سرزَ لاد كو ) را مى كشيدند . ( لاذ كو ) همچچنان در افكار خود غوطه ور بود و از حضور آنها خبر نداشت و هيجِ سوءظنى هـم به كسى

بِ چیزی نداشت.
خطر بزر گی در كمين ( لاد كو ) بود . آن سه مرد جزو باند تبهكاران بودند و در بين آنها ( تَیپا ) يك عضو مهم و شايد بعداز رييس، مهمترين شخص در گروه بود ـ دو مرد د يگر، ( سا كمان ) و ( زرلان ) نام داشتند و از اعضاى ساده آنگروه به شدار مى رفتند كه سِشتر از بازوان آنها استفاده
 خود نگاه داشته بود ، گفت:

ـ خودش است.
( ساكمان ) برسيد :
ـ مقصودت ( دراگوش ) أست؟
او جواب داد :
ـ بله.
مجدداً برسبد :
ـ آين تو مطمئن هستى؟
( تيحَا ) بٍاسِخ داد :
ـ مطمئنم.
( سا كمان ) بِرسيد :
 ( تِحچا ) گفت:

 و مطمُّ هستم كه اشتباه نمى كنم.
( زرلان ) گفت:

- بس اگر اینطور است، شرو ع عكنـهـ.

حرف او را نأييد كرد .







مخصوصى كه در ته آن سرب مى بندند ، اسير كردهاند ا ـ ( لاد كو ) با همين


 تشّههابش را بسنه بودند .









 مسافت را براى دسنگير كردن او بِيمايند .!! افكارش كه به اينجا رسيد، با با خود گفت:

- اين انديشه ها به هيج وجه صحيح نيستند و من نبايد خودمر را السير

آنها كنم.
چون انسانى منطقى بوده همةُ آن افكار راكنار گذاشت و حوراس خود را متمر كز به موقعيتى كه در آنهنگام داشت،كرد ـ ـ او كو گوشهاى خود را را


 او صداى بإرو زدن و اموا آج آب را در اطرافـركرجى مى شنیید.
*ونو

آنها به كدام سمت مى رفتند ؟ هيـج گفنتويى بين مردانى كه او را دستگير كرده بودند، صورت نمى گرفت نا او بشنود ـ صداى هيمِ انسانى
 غروبكرد و در آن حال، ( لاد كو ) احساسكرد كهكرجى بطرف جنوب تغيير جهت داده است.
چپون ( لاد كو ) رودخانه ( دانوب ) و بويزه آن محل را به خوبى


 ( دانوب ) را به شبه جزيره ( بالكنا ) مى بِيوندد برسند .



 ـ لنـغر را بيانداز !

 حر كت در آوردند . اين كرجى در كنار يك كـرجى





 تنها صداى بسته شدن درى را در بالآى سرش شنيد .

بلزهم افكار متفاوتى به مغز ( سرز لاد كو ) هجوم آوردند. او با

ـ ا گر آنها دستمال در دهان من گذاشتند و نوار به چششَم من بستند ، دليلنس اين بود كه من هيزى نبينم و فرياد نكشم. بِس حالاكه آنها را باز
 نيز به دليل ناريكى مطلق، چیییى نمى بيند .

 ولى تاريكى موجود در آن محل، آنقدر زياد بود كـه چشههای ( لاد كو ) چچیزى نمى ديل .
چه مدت به اين ترتيبگذشت فرا رسيده است. صداهاى مبهمى از مسافض دور به گوش مى رسيد . صداها

 هى كنند. صداى حرف زدن عدهاى هم شنيده مى شد، ولى آنیه راكه
 از بِن رفت و مجددأ سكوت همه جا را فرا كرفت. ( لاد كو ) با آن تاريكى انى وحشتنالك تنها مانند و چوون بسيار خسته شده بود، به خواب رفت.

## قدرت دشمن

بعد از آنكه ( دراگوش ) و يارانش عقب نشينى كردند، دزدان ابِدا قدرى در آنجا منتظر شدند و آماده بودند كه اگر دستهُ ثِليس براى




 كرجى لنگر برداشت و به وسط رودخانه رفت و چند لحظه بعد ، از نظرها بنهان شد .
اعضاى آنگروه غارنگر بس از آذكه سهم خود را از پپ

 همان هشت نفر تشكيل مى دادند و ديگران، سا كنين محلى و موقَى ونى بودند

كه مزدى دريافت مى كردند و به دنبال كار خود مى رفتند و آن هشت نفر




 ندى دادند.






 عنمليا شب گَشنشا








 ريس دزدان ان نعفيبكردنكرجى و ديدن ( دراگوش )، خواب طلايى

دستگير كردن كار آگاه و گرو گانگرفتن او و استفاده هاى بعدى را مى ديد. صبح روز بيست ونهم اوت، سرانجام









 كهاز آن براى اختفاى مالهاى دزدى استيا













آورد و يِا اگر زنده باشد ، بِليسها مردى شرافتمند و بیگناه را خواهند گرفت كه اين امر بيشتر آنها را گيِج خواهد كرد . ( استريگا ) هميشه در هنگام انجام دسنبردها و جنايات غايب بود و حتى در مو موتع ارتكاب جنايت شبگذشَه هم او در انبار همانكرجى كه غيرقابل رؤيت بود ، مخفى شده

ِس از آن كه صبح فرا رسيد و همدستان ( استريگا ) براى برداشتن
لنگر به كرجى آمدند ، او از ( تَيچچا ) بِرسِد : ـ آيا ( درا گوش ) تنها بود ؟

او پِاسـخ داد :
ـ تنهاى تنها. او با اولين ضربه و حملةُ من و دو مأمور ديگر، مثل
ماهى ( بروشه ) به دام افتاد .
ـ آيِا او شما را دِيد ؟ بـ
ـ گمان نمى كنم.
ـ آيا حرفى نزد و اعتراضى نكرد ؟
ـ من او را با ضربه ایى كه بر سرش كوبيدم، بيهوش كردم تا آرام باشد .
ـ حالڭ او كجاست؟
ـ در قَسمت زير كرجى، در قَسمت انبار.
ـ آيا مى داند كه او را به كجا آورده اند ؟
ـ اگر مى داند 6 خيلى بايلد شرير و خبيث باشد . شما مى دانِيد كه من هيچحوقت دستمال گذاشتن در دهان و نوار چسباندن به چششها را فراموش نمى كنم. فقط وفتى كه او را در قفس جا داديم، آنها را باز كردم. در آنجا او مى تواند حتى اگر دلش بخواهد ، آواز هم بخواند . من نا اينجا كاملًا طبت دستورات شما عمل كردهام، ولى نمى دانم اين كار ، ما را به كجا خواهد برد .
 است، نامنظم مى شود و ازهم مى بِشد .
( تيحچا ) شانه هاى خود را بالْا انداخت و گفت:
 ـ ممكن است. ولى او ديگر اهميت آن شخصى را كـه ما ما گرفته ايمه
 برايمان لازم است، استفاده كنيم و او را در مقابل دريافت پٍاسِبورت آزاء داد كنيم. پِس بايِد زنده نگاه داشته شود .
ـ همينطور عمل خواهد شد . ـ آيا فكر غذاى او راكرده ايد ؟


 هم شما را نبيند و نشناسد .

 براى مدتى طولاتى كه خفه شود و بميرد ـ وقتى ما از شهر ( بودانٍ انست ) رد

( تِيچا ) بِرسيد :

- بٍس شما خيال داريد باز اينجا را ترلك كنيد ؟


 ـ اگر شما را دستخِير كردند چهـ؟
 هم در نهايت ناتوانى است. براى سايرين هم من نقشهُ ديگرى دارم.
ـ برای چه كسى؟

ـ مثلًا براى ( ايليا بروش ) مشهور، برندهُ جوايز مجهـع ( دانوب ).
 ـ يك فكر عالى.كر جى او در اختيار من است. من نقش او را بازى خواهممركد.
ـ و اگر از شما ماهی خواستند چهـ ؟
ـ ا اگر لازم باشد ، من ماهى مى خرم و مى فروشم.
ـ شـا برای هر هيز جوابى داريد .
سه ساعت ديگر وقت لازم بود تا آنها به مسافت ده كيلومترى بروند و به بِيسِ رودخانه برسند . سبس مى بايِستى دو ساعت د يگر هم بروند تا به
 از بادبان مى توانستند سريعتر حر كت كنند .
 آنجا جزايِر سبز و چְر درختى در وسط رود خانه قرار داشت كه برای گذشتن از ميان آنها، راه باريكى وجود داشت. ورود به آن جزاير ممنو ع بود ، ولى عده ای بطور بنهانى برای تفريع، از آنها استفاده مى كردند . در آن قَسمت از ( دانوب )، تجمـع و شلوغى هم بيشتر از ساير نقاط آن بود ـ بعضى اوقات به علت وجود انشعابات كوههاى كاربِات، كشتيها در آنجا به گل مى نشـيتند و اين امر باعث ايجاد راه بندان مى شد و خسارات زيادى هم به كشتى وارد مى آمل . به همين دليل، كشتيرانان مى بايستى دوتت و توجه زيادى بكنند . بيشتر اوڤات، وفت كشتيها و مسافران، در اثر ازدحام و راه بندان به هدر مى رفت و گاهى هم به دليل تصادو دو كشتى باهمّ، صاحبان آنها باهم نزاع مى كردند . در قَسمت بٍايِن رودخانه، بَدريج بر ميزان تحرلٌ رودخانه اضافه مى شد، مخصوصاً وقتى كه به شهرهاى بزر گ مى رسيد، زيرا در آنجا،

كشتيهاى سبك بخار يا بادباندار كه مسافران زيادى براى تفريح سوار آنها مى شدند، در بين شهرها در حر كت بودند و این تحرك تا ( بوداسِست ) ادامه داشت.
در حومهُ شهر ( بوداسِست )، ( استريگا ) به ( تَيچا ) اشاره آى كرد و

 نبود ـ دستمالى در دهانش گذاشته بودند تا صدايش درنيايد و دستهايش را

 دلِل، در كمال اطاعت از بِله هاى نردبان بְايِن آمد و وارد انبار زیر كرجى شد ـ در آن محل، او را به زمين انداختند و سبس ( نِيچا ) و همراهش خار شدند و در را ستند .
 يعنى ( بوداسِست ) رسيد ـ در سمت راست، ( بودا ) شهر قديمى ترلٌ و در
 بزرل بود، ولى در حال حاضر تنها بخش كوچكى از آ آن باقى مانده است، برعكس ( سِست ) اهمیت زِيادى نداشت، در حالِكه امروز توسعة بسبارى ِيافته و زيِباترين شهر اروبٍا شرَىی است.
در هردوطرف ساحل و بويزه در ساحل چیّ، خانه ها ها و بالكنهای آنها و كَنيساهايى كه ناقوسهايشان زير نور خورشيد زرين به نظر می مى آمدند ،
د يده مى شد .

كار كنان كرجى بدون نوجه به آن مناظر زيبا از آنجا رد شدند . چهار
 فوراً از عرشه به انبار رفـ و ر خود را را به ( اسنريگا ) رساند . آنها اشتباه


از آن بِاده شدند و سراغ فرماندهكرجى را گرفتند . ( استريگا ) جلوتر از
همه، خود را به ثِليس رساند و معرفى كرد .
ـ اسم شها ؟
ـ ( ايوان استريگا ).
ـ تبعهُ كجايِد ؟
ـ ـ ( بلفارستان ).
ــ اين كرجى از كجا مى آيد ؟
ــ از ( وين ).

- بـه كجا مى رود ؟

ـ بـه ( گالاثز ).
ـ ماللك كرجى كيست؟
ـ آقاى ( كنستانتين اسكو ) ساكن ( گالاتز ).
ـ بارتان حییت ؟
ـ بـار نداريمه، خالى بر گشته ايِم.
ـ مـدار كتان را الرائه بدهيد .
ـ ــ اين مدارك و كاثذهاى ماست.

ـ لازم است كه ما نگاهى به انبار كرجى شما بِاندازيم.
( استريگا ) گفت:
ـ هرطور ميل شما است، ولى من مجبورم به شما اطلو ع بدهم كه از موفع عزيمت از ( وين ) نا اينجا، اين چجهارمين بارى است كهكرجى را بازرسى مى كنند و اين درست نِيست.
بِليس با خم كردن سرخود به ایِ معنى كه ما گناهى نداريم و دستور از بالاست و ما فتط مأموريم، وارد كرجى و قسمت زير آن شد ، ولى آنجا را خالى يافت و هيحچكس نبود كه او را از وضـع دو انسانى كه در زیر پِاى او
;ولورن /

محبوس بودند و حتى قدرت كمل خواستن نداشتند ، آگاهكند .








 ويكم اوت، ( استريگا ) از كرجى خود خود خارج شد و و بهكرجى ( اليليا بروش ) رفت و از غيبت ( دراگوش ) اسنفاده كرد و در ساحل بِاده شد و و همه جا
خود را برندهٔ جوايز مجمع ( دانوب ) معرفىكرد .

 بستند ـ زندانى همچچنان دست و بِا بسته بود .
 مساعد ،كرجى توانست ظرف بيست وچهار ساعت، مسافتى درحدود شصت
 اگر توقفهاى ضرورى را به دليل غيبت ( استريگا ) به حساب آوريم.
 ( سزوسزل ) متوقف شد و ( استريگا ) طبت معمول از كرجى خارج شا شد .

 خانه ای رسيد كه صاحب آن به دليل اعتمادى كه به درستكارى همگان وجود

داشت، در منزل خود را باز گذاشته و براى كارى به منزل يِكى از همسايگان
رفته بود .
( استريگا ) بدون هيِچونه ترديلى وارد آن منزل شد . يك مغازه
خرده فروشى و يك دفتر نمايند گى بازر گانى خارجى در آن فرار داشت.
 روز را ظرف چند لحظّه بيرون آورد و بدون اين كه از آن دستبرد خيلى راضى باشد، به اطراف خود نگاهكرد . او در زير ميز ، صندوقى را يافت كه



كه قدرى از آنجا دور شده بود ، بر گشت.
ابن تنها حادثٔه مسافرت آنها از سى ويكم اوت، تا ششم سیتامبر بود . ( استريگا ) مشغولِات ديگرى هم در كرجى خود داشت.او گاهى به اتاقكى مى رفت كه در معابل انبار كرجى قرار داشت يعنى درست روبروى جايى كـ ( سرز لاد كو ) را در آن محبوس كرده بودند. بازديد از آن اتاقك، چند دقَقهه بيشتر طول نمى كشيد . ولى گاهى كه مدت اقامت او طولاتِير مى شد ، ِيا صداى داد و فرياد و مشاجره́ شديد او با يك زن، تا روى عرشهُكرجى مى رسيد و يا صداى همان زن كه با آرامش به مرد خشمنالك جواب مى داد واد ، برمى خاست. در هرحال، نتيَجه هميشه يكى بود ، بى تفاوتى سرنشينان كرجى و خروج غضب آلود ( استريگا ) از آن اتاقك براى اين كه كرجى را ترلك كند و اعصاب تحريك شدهٔ خود را تسكين بدهد .
 در ساحل چیָ، دشت ( هنگرى ) تا حشم كار مى كرد ، ادامه داشت و در انتها به كوههای ( ترانسيلوانى ) منتهى مى شد . خطوط راه آهن و چرا گاهها و مراتع سرسبز زیادى در آن دشت وجود داشت و دامدارى چر رونق بود و گوشت مورد نِياز اهالى را به خوبى تأمين مى كرد ـ بِهناى رودخانه در آنجا





 (لادكو ) شد.



















نداشت. ( استريگا ) با ناميدى آن را رهاكرد، ولى نا گهان درگوشُّ آن چشمش به يك كيف دستى افتاد كه احتمال مى داد كاغذها و مدارك ( كارل دراگوش ) در آن باشد . ( استريگا ؛كيف دستى را باز كرد . او مطمئن بود كه مدارلٌ ارزنده ایى را به دست خواهد آورد، ولى جز تعدادى نامه كه به آدرس ( ایِليا بروش ) نوشته شده بود ، چیِى را در آن ند يلد . سپس عكس ( ناچا ) را ديد كه باعث شده بود ( دواگوش ) در مورد ( ایليا بروش )

سوء ظن بِدا كند .
( استريگا ) متو جد نشد كه حـرا نامه ها به اسم ( الِليا بروش ) است و اسمى از ( دراگوش ) برده نشده. اين موضوع خيلى باعث تعجب او شد ولى بعد فكر كرد كه شايد ( دراگوش ) هم مثل او كه در آنهنگام جاى ( ايليا بروش ) راگرفته بود ، با آن برنده جايزه مجهمع ( دانوب ) توافق كرده اند كه مدارلو او را بڭگيرد تا در موقع لزوم بتواند خود را به جا جاى او معرفى كند. ولى بعد انديشِيد كه پرا در زير عكس نام ( لاد كو ) نوشته شده است؟ اين همان اسمى بود كه ( استريگا ) با استفاده از آن، اينههس جنايت و قتل و غارت مرنكب شده بود . سپس اين كه عكس يك زن در آنجا چه مى كند ؟ ماللك قانونى اين كرجى كيست؟ ( كارل درí گوش ) يا ( ايليا
بروش ) يا ( سرز لاد كو )؛
( استريگا ) عكس را درجِبِ گذاشت، بְارو را گرفت و سعى كرد هرچه زودتر بهكرجى خودش باز گردد . پند دقيڤه بعد ه شبـح كرجى از دور
 اتاق معابل انبار رفت و كليد را در قفل چرخا كمى به عقب بر گرديمه يعنى به زمانى كه ( سرز لاد كو ) به زندان افتاد . او سٍ از گذراندن خوابیى تب آلود در درون زندان تنگ و تاريك، بِدار شد و نخستين احساسى كه به او دست داد ، گرسنگى شديد بود ـ در ر حدود بيست وجهار ساعت از آخرين غذايىى كه خورده بود ، مى گذشت. غم

زول ورن /

و اندوه انسانها هرچقدر هم زياد باشد ، باز طبيعت قانون خود را اجرا
 خود را باز كند ، ولى آنها را بقدرى محكم بسته بودند كه سعى او بيهوده بود . نا گهان حشمش به ظرفى افتاد كه نزديك او قرار داشت. در آن ظرف، معدارى نان و گوشت وجود داشت. آآن ظرف را هنگامى كه او خواب بود ، برايش آوردند . ; لد كو ) با زحمت و به كمك دستهايش، خود را به ظرف غذا رساند و بٍس از آن كه به اندازة́كافى غذا خورد رفت، به استراحت برداخت. براى ( لاد كو )، ساعتها بطور يكنواخت مى گذشت. از هيجِ جـا صدايى نمى آمل . ناگهان صداى گامهايى به گوش او رسيد، در زندان باز

 سر و صدا راه بِاندازد يا فرياد بزند و كملك بخخواهد ، هرچند كملك خواستن در آنهنگام بيهوده بود . چند دقيقه بعد آنها دوباره بر گشتند و بدون هيـِ حرفى، دهان بند او را برداشتند و دوباره برايش غذا گذاشتند . بد ين ترتيب
 هشت ساعت از مدت اسارت او گذ شته است. چند ساعت بعد، دوباره در زندان باز شد و چهار مرد بِ داخل آمدند و او را از بَله ها بالا بردند و در انبار ديخرى رهاكردند . ( لاد كو ) نتوانست آن چهار مرد را ببيند ، زيرا دهان بند و چشثم بند داشت و ( سرز لاد كو ) منو جه شد كه زندان او را عوض كرده اند . يك ساعت بعد ، دوباره مردى به زُلدالن جديد آمد و دمان بند و چشـم بند او را بازكرد و با سرعت خار ج شد .
در آنجا نور به اندازهاكافى وجود داشت و ر لاد كو ) مى توانست غذايى را كه برايش آورده بودند ، ببيند . از پنجره آى كه در آنجا بود ، نور و

زند گی وارد مى شلد و او در هشُت آن هنجره و در خيال خود ، آزادى را مى ديد .
( سرز لاد كو ) مدت زيادی .ا حرارت بسيار در بى يافنز وسيله ای
براى آزادى خود بود . سرانجام يلك تكه آهن را د يلد كه از كف زلد زندان بالو

 برد .
( لاد كو ) به زحمت به جلو خزيد و خود را به آن تكه آهن رساند و بس از برداشتن آن، با كملك دندانها يش، شرو ع به بريدن طناب دستهايش

 اين ترتِب، شايد روزها طول مى كشيد نا او بتواند طنابها را ببرد . در روز دوبار مجبور بود اين كار را قطع كند و آن هم در مواقعى بود كه غذاى او را مى آوردند . البته غذا را در ساعت معينى به او مى دادند و خار ج از آن ساعت، هيحّوقت كسى وارد زندان او نمى شد. او تقريباً هميشه صدای مشاجرة يك مرد و يك زن را مى شنيد ، ولى هرچه سعى مى كرد كه هيزى از آن بنهمد، موفق نمى شد . زندانى هر روز بِس از آن كه زندانبان غذايش را


طناب دستهاى خود مى شد . از زمان بِداكردن آن تكه آهن نا آنهiگام، بنـج روز مى گذشت و ( لاد كو ) نمى دانست كه آيا كار با موفقيت بِش مى رود بِا نه. سرانجام در شب ششم سستِامبر، طناب دستهاى او بريده شد. ( لاد كو ) نزديك بود از شدت خو شحالى فرياد بكشده ولى خويشتن دارى كرد . در همان لحظه هم در زندان باز شد و غذاى او را آوردند . وقتى زندانبان رفت و ( سرز لاد كو ) تنها شد ، سعى كرد دستهاى

آزاد شده اش را حر كت بدهد ـ اين كار در ابتدا برايش غيرممكن بود، زيرا


 برداشته بود . گام بعدى، عبور از بنجرة زندان و رسيدن به ( دانوب ) بود . ( لاد كو ) در اولين بررسيهايِى كه براى عبور از نِجره بعمل آورد ، به يك مشكل بزر گ برخورد . هِبره برای عبور جوانى به سن ( سرز لاد كو )
 بود. آيا او محكوم بود كه در آن زندأن بهاند ؟ سرانجام تصميم خود را گرفت. همةُ لباسهاى خود را در آورد و با سرعت خود را به نِنجره رساند . فشار زيادى به خود آورد و سعى فراوانى كرد كه از آن عبور كند . خون در
 بود ـ سرانجام توانست يلت شانه و بازويس را عبور بدهد ـ سينه و شانه راست
 از بدن او از نِنجره رد شده و قَسهت دیِگر زندانى بود. عبور از نِّجره امكان نداشت.
( سرز لاد كو ) فكركرد بابِ وسيله ديگرى بِدا كند و شايد بهتر باشد كه چهارچوب بنجره را از جا در آورد . او سعى كرد به دا داخل زندان








منجره خار جكند.
كلبد در داخل قفل حرخيد ـ نخست قفل و سبس در زندان باز شد.

به نام قانون

در زندان باز شد . ( اسنريگا ) باترد يد روى پله تو ڤفكرد و چحون تازه از جاى پِرنور به تاريكى آمله بود ، چیيزى را تشخيص نمى داد . البته
 مختصر ، او بطور مبهم مى توانست داخلى زندان را ببيند .

بِاورد . ( تِيچا ) فانوسى راكه شعله ای لرزان داشت، به دستگرفت و با عجله به انبار وارد شد . آنها ديدند كه زندان خالى است. طنابها و لباسهاى زندانى روى زمين ريخته شده بود ، ولى از زندانى اترى نبود . ( استريگا ) به

ـ زود به من بگو چه شده است ؟
( تِحֶا ) فبَل از جوابِ دادن، نزديك جنجره رفت و انگشت خود را
روى چهارجوب آن كشيد و گفت:
ــ او فراركرده است!

در همان حال انگشت خود راكه ڤرمز شلده بود ، نشان داد و گفت: - ولى مدت زيادى نيست كه رفته و خون هنوز تازه است. بعلاوه من

دو ساعت بِش، غذاي او را داده امُ و او در آن موفَع در زندان بود .
( استريگا ) گفت:

- تو در آن موقع ثيِّج جيز غيرعادى نديدى؟
( تَحֶا ) جواب داد :
ــ ابداً. من او را مانند سوسيس طناب بِيِع كرده بودم.
( اسنريگا ) با خشـم به او گفت:
ـ اـى احمق نادان!
( تیْحا ) گفت:
ـ من وافقاً نمى دانم كه او پیگونه فرار كرده است.


را ناديدهگرفت و با صدايى غضبنالط گفت:

- بله، بازهم مى گويم كه تو احمت و نادان هستى.

سپس فانوس را از دست او گرفت و محيط زندان را با دقت نگاه كرد
و گفت:
ـ تو بايد زندانى را با دقت بازديد مىكردى. نبايد ففط به ديدن ظاهر او قناعت مى كردى. ايِ تكه آهن را بِبن!!! از بس آن را به طناب ماليده اند، صيقلى شده است. او موفت شد دست و پٍى خود را باز كند. اين كار روزها طول كشيده است و تو متوجه نشدها الى. از انِههم بى توجهى تو حيرت مى كنم.
( تَحچا ) كه او هم به نوبهُ خود عصبانى و خشمناك شله بود گفت: ـ حاللكى مى خواهى به بازخواست خاتمه بدهى؟ تو مرا با سگ خودت عوضى گرفته ای، در صورتِكه ( دراگوش ) زندانى تو بود و تو مى بايستى مرافب او باشى.

زُول ورن /
( اسنريگا ) گفت:

- بله، ولمى آيا آن كسى راكد تو گرفته بودى، ( دراگوش ) بود ؟

ـ ـبله، تون تو مى خواستى.
ـ دـ دست است. حالا مى خواهم بدانم كه نحوهُ دستخیِى او چچگونه
بوده است و آِا تو او را مى شناختى؟
 مى شناخته. مطهُن نيستم كسى راكه نو در شهر ( وين ) به من نشان دادى
( دراگوش ) ناشد .
ـ شناختن كرجى به چه درد مى خورد ؟ آيا زندانى آدم تنو مندى بود ؟


- بِس بنابرایِن او ( دراگوش ) نبوده است.

ـ آيا محبوس به كسى شبية نبود ؟
- هر غـز

ـ مثلّ آيا !و ه ع شباهنى به ( لاد كو ) نداشت؟ ـ اين هم نوعى خيالات است. حرا نو مى خواستى كه ( درا گوش ) شبيه ( لاد كو ) باشد؟ اگر زندانى ما ( دراگوش ) نبود ، (لاد كو ) هم نبود ، پیون من او را مى شناسـم و اشتباه نمى كنه.
ـ دـرسن له سؤال من فكر كن و جواب بده. آبا به او شبيه بود ؟ - تو خواب مى بينى. محبوس ريش نداشت در حاليكه ( لاد كو )

دارای ريش :نود .
ـ خوب ممكن أسـ ريش خود را تراشِيده باشد .
ـ بعلاوه زندانى عيـاك داشت.
( استريگا ) شانه های خود را بالخ انداخت و گفت: ـ آايا زندانى بلوند بود يا وَهوهایى
( تيّحا ) با اططمينان بِاسـخ داد :
ـ ـهـوه أى.
( استريگا ) بְرسِد :
ـ تو مطمئنى؟

- بله، من مطدئنم.
- بِس بنابراين او ( لاد كو ) نبوده بلكه ( ايليا بروش ) بودهاست.

ـ ـ آن ماهيِير انير
ـ خوب اگر زندانى نه ( كارل دراگوش ) بود و نه ( لاد كو )، چه
اهميتى دارد كه فرار كرده است؟
( استريگا ) بدون اين كه جواب او را بدهد ، به نوبهُ خود به نِهجره
نزديل شد و بعداز آنكه آثار خون را در آنجا مشاهده كرد ، به بِرون نِنجره
خم شد و بيهوده تاريكى را نگريست. بعد برسيل :
- حند وقت است كه او فرار كرده؟
( تَيْا ) بِاسـخ داد :
ــ الز دو ساعت بيشتر نيست.
( استريگا ) گفت:
ـ اگر در اين دو ساعت او دويده باشد، حالز از اينْجا خيلى دور
شده است.
لحظه ای مكث كرد و سپس گفت:
ـ فعلّا كه كارى نمى توان كرد ـ شب خيلى تاريك و سياه است. حالا كه ثرنده از قفس بريده است، سفرش به خير . ما قبل از طلو ع آفتاب حر كت خواهيمّ كرد نا هرچه زودتر به ( بلگراد ) برسيم. بعد آنجا را ترلوكرد و به اتاق مقابل انبار رفت. ( تيحیا ) گوشهاى خود را تِزَ كرد كه بفهمد چه خبر خواهد شد . در ابتدا چیيزى نشنيد ، ولى

زولـورن / /

نزودى صداى مجادله او با آن زن به خوبى شنيده شد. ( تيـچا ) در حاليكه شانه هاى خود را یا بى ڤيدى شالا مى انداخت، از آن محل دور شد و به رختخواب خود رفن.
در وآفـع ( استريگا ) در جستتجوى فرارى كوتاهى كرد ، زيرا زندانى
خِلىى از آنجا دور نشده نود. او بِ شنيدن صداى كلبلدى كه در فنل مى چر خیله با تَدرتى فوق تصور و در عين حال با نااميلدى، بر مانع فائت آمد و پٍس از آن كه از بِجحره خارج شد، خود را با سر به رود ( دانوب ) انداخت . لحغّه ای بعد ، او از عقب كثتتى بااحتِاط رد شند و شنا كنان بطرو يكى از دو ساحلى رودخانه شنا كرد . وڤتى به ساحل رسيده كرجى خود را ديد كه لهكرجى دزدان بسته شله بود و در مهابل فشار آب مفاومت مى كرد . ( لاد كو ) فوراً خود را به بالای اتاقكك كرجى رساند . جون هوا ناريلك ود و پییزی دیده نمى شد ، به داخل كابِي رفت تا با استفاده از نور فانوس،

 ااحتياط زياد روى عرشه رفـس، طنابى راكه دو كرجى وا به هم بسنه بود ، با چاقو जطع كرد و آن را به داخل كرجى خود انداخت. تمجبب آور است كه در سكوت آن شب، هيٌچكس صداى سقو ط طناب را نشنيل .
 گرفت وكرجى را نا سرعت از آنجا دوركرد . تازه در آنهنگام احساس كرد كه نز سرما مى لرزد . او به سرا غ لباسها يش رفت و آنها را پپشيل . او در كجا بود ؟ هيـِ نمى دانسمت. هِحیكس نمى توانست او را از مسافتى كه بعداز زندانى شدن پپموده بود ، مطلع كند. او نمى دانست كه كرجى دزدان به سمت بِالاى رودخانه رفته الست يا بِايِن. فقط از جهت جريان آب متو جه شد كه بايد موافق جریِن آب برود تا به ( روستولك ) و


رسيدن به ( روسحوك ) مجبور بود مسافت زيادى را طى كند ـ به همين دلِل، او تمام شب را بارو زد تا هم از دشمن دور شود و هم به مقصد نزديك. او مدت هفت ساعت بطور مداوم و در ناريكى شب بِارو زد و به محض ایِ كه


 خودتراش ريشهاى او راكه در مدت يك هفته درآمده بود، از بين برد.
 خستگى ناپٍ ير پارو زد. .







 هفته به جلو رفته اند.


 بدانند، چهه بايد بكند ؟



rv / زول ورن

نزند و سكوت را همحچنان ادامه بدهد . او قصد داشت وارد كابين كرجى شود و استراحت كند و بدون اينكه ( سملين ) را ببيند و كسى او را مشاهده كند، به راه خود ادامه بدهد كه ناگهان چهار مرد روى عرشءّكرجى ظاهر

$$
\begin{aligned}
& \text { شدند. يكى، از آنها با ديدن ( سرز لاد كو ) برسيد : } \\
& \text { ـ آيا شها ( ايليا بروش ) مشهور هسنيد ؟ }
\end{aligned}
$$

( لاد كو ) در حاليكه باضطراب به سؤال كننده مى نگريسن، جواب
مثبت داد . آن شخص كت خود را عفب زد ، علامت پِليس ( هنگرى ) را به او نشان داد و گفت:
ـ من به نام قانون شها را نوقِيف مى كنم!

بازبِرس
( كارل درا كوش ) هر گز به ياد نداشت در كارى كه مربوط به شغل او باشد، تا اين اندازه حادثهُ غيرمنتظره و در عين حال مرموز پِش بيايد . تحرك باورنكردنى دسته دزدان و اين كه در همه جا حضور داشتند و ضربات نا گهانى آنها بسِار گـيج كننده بود ـ به همين دليل بود كه كسى نمى توانست


اين جريانات است.
در بررسيهاى اولِه، به نظر مى رسيد كه رييس باند تبخخير شده و به
 او نبود و بِليس ( بوداپِت ) با وجود مراقبتهای شد يد و دائمى، نتوانسته

بود بگويد كه شكل او چگونه است؟
او مى بایِتی در آنهنگام از ( بودآٍست ) رد شده باشد ، زيرا روز
سى ويكم اوت، او را در ( دونا )، يِنى در فاصلةٌ نود كيلومترى پِایتخت ( هنگرى ) ديلده بودند، بلدون اينكه متو جه شوند كه ( استريگا ) نقش
( ايليا بروش ) را بازى مى كند وكرجى ماهيگيرى ثناهگاه مطمثنى براى او است. ( دراگوش ) از اين جريان چيزى نمى فهميد . روزها مى گذشت و هرروز حضور ماهيگير در اغلب شهرهاى ساحلى ( دانوب ) اعلام مى شد. . (الِيا بروش ) خود را پِنهان نمى كرد و در شهرها اسم خود را مى گفت و گاهى هم اگر لازم مى شد ، آن ماهيگير قَلابى، چند كيلو ماهى مى فروخت. هرجا حضور او اعلام مى شد ، پِليس اقدام مى كرد و مراقبت كافى به عمل مى آورد ، ولى هميشه دير و هنگامى مى رسيد كه او

از آنجا رفته و تعقيب در رودخانه بيهوده بود . ( كارل دراگوش ) از اين كه هربار مأمورينش را با نا كامى مواجه مى ديلد و مساهده مى كرد كه شكار از دستهايشان ليز مى خورد و مى رود ، خيلى نااميد شده بود، ولى در عين حال دو مطلب كاملًّ محقت بود ، يكى اين كه شخصى كه ملعى بردن جوايز مجمع ( دانوب ) بود، هنوز به سفر خود ادامه مى داد ودوم اين كه از ورود به شهرها امتنا ع مى كرد ـ بدون شلك

از پِليس مى ترسيل .
( كارل دراگوش ) تعداد مأمورين و ميزان مراقبتها را دوبرابر كرد . روز ششم سیتامبر در ساعت هفت صبـح كه ( دراگوش ) بر سر كار مى رفت، ديد كه پِيسى در حال دويدن است نا خود را به او برساند . آن پِليس به أو اطلِع داد كه مرد موردنظلر در ( سملين ) دستگير شده و در زندان است. ( درا گوش ) با عجله به داد گسترى رفت و در آنبا به او گفتند كه واقعاً
( لاد كو ) در بند آنهاست.
اين خبر با سرعت در همه جا پِخش شد و سر وصدأى زبِدى به راه انداخت، بطوريكه مردم جز در بارة اين موضوع، حرفى نمى زدند . جمعيت انبوهى در ساحل،كنار كرجى ماهيگير مشهور جمع شده بود .گرد آمدن آن گروه، باعث جلب توجه يِك كرجى شد كه در ساعت سه بعدازظهر از كنار ( سملين ) مى گذشت. آنكشتى متعلق به ( استريگا ) بود. ( استريگا ) از

همكارش ( تيحّا ) تچرسيد :
ـ آيا اينجا شورش شده است؟
( تيحا ) دوربين خود را برداشت و بِس از تمأشاى آنجا گفت:

- برشيطان لعنت! اين كرجى ما ما است

 ( تيحّا ( گفت (
- براى دستگير كردن آن بدذات مى روى؟ اگر اين كرجى منعلق به ( دراگوش ) باشد ، معلوم مى شود كه او در ( سملين )است و تو خودت را به دهانگر گ مى اندازى. ( استريگا ) نصد يق كرد و دوباره در كرجى بِنهان شد و گفت:
 يك ربع ساعت بعد ، ( استريگا ) در حاليكه ريش خود را تراشيده و يك دست خود را به گردن بسته و موى مصنوعى بر سر گذاشته بود ، مانند اشخاصى كه تازهاز بيمارى برخاسنه اند ، نزد ( تيتحا ) آمد و و گفت:
- چطور است؟
( تِحیا ) گفس:
- بسيار عالى است. ( استريِا ) گفت:
 بدهى. در دو تا سه فرسنگى ( بلگراد ) بِهلو خواهى گرفت تا من من مراجع كنه.
سپس ( استريگا ) سوار يك قايق كو چل كه در هدان كشتى بود ه شد و بطرف ساحل راند .
( استريِا ) در محل دورترى از شهر در ساحل بِاده شد . او نطرف

مر كز شهر رفت و وقتى به آنجا رسيد، حر كت خود را آهسته تر كرد و به



 است؟ يعنى همان ناخداى ( روسحّوك )؟ سِ شِ شخصى كه مدت هشت روز در كرجى او زندانى بود چهك كسى بوده است؟ آيا همين شخصى است كه به


 را در زندان انفرادى بدون ملاقات جا داده بود ـ اين روش هميشخى او بود اود ،

زيرا در زندان انفرادى زودتر فواى عصبى و روحى انسان از بين مى رود .



 زندانى را ببينند . با رسيدن ( لاد كو )، فرياد اعتراض همه بلند شد كه پرا مدت زيادى است اين جانى بدون تنبيه مانده است. ( لاد كو ) كه خود اور را را
 ( ايزار رونا ) مردى ضعيف الجثه و بلوند و كم ريش و ر ريس و دا داد گاه

بود .او به (لاد كو ) گفت:
( لاد كو )اطاعتكرد و نشست. ريِس داد گاه بِسيد :
ـ الـ الـم شما ؟
ـ ( اليليا بروش ).

## زولورن /

ـ محل اقامت؟
ـ ( سزالكا ).
ـ شغل
ـ صياد ماهى.

صورت ( لاد كو ) در اثر هجوم خون به دليل. خشمه، قرمز شد، ولى سكوت خود را حفظ كرد ـ فاضى مجدداً ادامد امه داد : ـ بله، شما دروغ مى گوييد . اسـم شهن ( لاد كو ) و محل اقامت شدا ( روسحّول ) است.
 خود لرزيد ـ قاضى كه اين موضوع را بِش بينى مى كرد ، با لحنى محكم به او گفت:
ـ شُما متهم به ارتكاب سه فقره سرقت مسلحانه، نوزده فقره دزدى و بالا رفتن از ديوار خانهُ مردم يا شكستن در، سه فقره قتل و شش سوعقصد در مدت تفريباً سه سال هستيل ـ ـحالً چه مى گو بید ؟
 ( زُزر ) هم بعضى از آنها را در مورد هم نامش بعنى ( لاد كو ) شنيده بود ، لحظه ای فكركرد خود را معرفى كند و بگويد كه او او ( سرز لاد كو ) نام
 هم هست. به همين جهت فورأ جواب دار داد :
 هستم. تحقيت در اين مورد برای شما آسان است.

- بسيارخوب، ما تحقيق خواهيمكرد. ـحاللا در مورد همهُ جرمهاى شما بحث نمى كنيم، فقط ذر مورد جنايتى كه اخيرأ در حين مسافرت ارِ روى

رودخانه ( دانوب ) انجام دادهايد، حرف مى زنيم. اين موضوع از شهر ( اولم )ه يعنى جايىى كه شما مسافرتَان را شا شرو ع كرد يد ، آغاز مى شود . (لاد كو ) گفت:
ـ خيلى معذرت مى خواهم. مسافرت ما خيلى قبل از ( اولم ) و از مسابقات ( زيگمارين زن ) و حتى قبل از آن، از ( دونوشين زن ) شرو ع شده است.

## فاضى گفت:

ـ صحيح است. ما همهٔ اينها را روشن خواهيم كرد . نا گهان بِرسيد :
ـ شما در روز بيست وششم اوت در ( وين ) و در مغازة آن يهودى كه ( سيمون كلِن ) نام داشت، چهه مى كرد يد ؟
( لاد كو ) براى دومين بار بر خود لرزيد و برسيد :
ـ ( سيمون كلين )؟ (ل
قاضى گفت:
ـ بله، آيا انكار مى كنيد ؟ خود من شما را در آنجا ديدم. شما نزد
خر خدار هميشگى اموال دزدى دسته خود رفته بوديد .

- بله. شما طورى وانمود مى كنيد كه انگار از وجود دسته دز دزدان اطلاعى نداريد ؟ طورى حرف مى زنيد كه انگار ( لاد كو ) نيستيد ، بلكه نام
 چرا نِنهان مى شوید ؟
ـ ( لاد كو ) با اعتراض برسيد :
- من بنهان مى شوم؟

قاضى گفت:

- بله، شما علاوه بر آنكه زير عينك سياه، خود را بِهانكردها ايد ، موهای خود را هم كه طبيعتاً بلوند است به رنگ سياه در آورده ايد .

زبان ( لاد كو ) بند آمد ـ قاضى بازهـم ادامه داد :
ـ آيا شما در ( اولم ) مسافرى الاد سواركرجى خود كرده ايد يا نه؟
ـ بله.
اسـم او چهع بود ؟
آفاى ( زَزر ).

- بسيارخوب، حالا بڭويِد چه بر سر آقاى ( ثزرْ ) آمده است؟ ـ نمى دانم. او مرا در وسط راه تركك كرد و من از اين كه در مراجعت

خود او را در كرجى ند يدم، خيلى متعجب شد م.
ـ د در مراجعت؟ بِس شما در كرجى نبود يد ـ كجا رفته بود يلد ؟ ـ ــه يكى از شهرهاى مجاور برای بِدا كردن داروى قلبى برای او كه

بيمار بود .

- بِس او بِمار بود ؟

ـ بله، خيلى بيمار . او در آب افتاده و تقريباً غرق شده بود . ـ من فكر مى كنم شما او را نجات داد يد .

ـ غير از من كسى آنجا نبود .
ـ شما مى خواهيد با داستان نجات دادن او از مر گ، احساسات مرا
تحريك كنيد ؟
(لاد كو ) با اعتراض گفت:
ـ من قصدى ندارم، شما سؤال كرديد و من هم جواب دادمه همين.

- بسيارخوب. قبل از اين حادثه، آياكرجى را ترلك كرديد يا نه؟ ـ فقط يكبار، برای اين كه به ( سزالكا )، يعنى محل سكونت خودم

؟

ـ ممكن است تاريخ آن روز را به من بگويِد ؟ -
سِس، كمى مكث كرد و گفت:

اوت بو2 .
 ـ بله، درست اسـه . .

ـ ـ اگر شما اين را مى خوانهيد ، بله.
ـ ما در اين مورد باهم توافق داريم. فكر می كنمكه ( سزالكا ) در
ساحل چپ رودخانه ( دانوب ) وافـع شَهـه است.

- بله.

ـ آيا آن شب بين بيست وهشتم و بِست ونهم اوت خيلى تارينك بود ؟
ـ بله، خيلى تاريلك و ترسنالك.


ـ در ساحل راست
ـ بله، در ساحل راست، درست روبروى ويلایى كنت ( ها گنو ). ( سرزَ لاد كو ) اظهاركرد كه اساساً ( كنت ها گنو ) را نمى شناسد .

قاضى گفت:
ـ مثّل اين كه اولين بار است نامكنت ( ها گنو ) را مى شنويد ؟ اين شخص همان است كه در شب بين بيست وهشتم و بيست ونهم اوت، ويلويش به غارت رفت و نگهبان او شد يداً مجروح شد . شما مى گويِد كه اطلاعى از اين امر نداريد. اين جنايت توسط ( لاد كو ) انجام شده است و شهماهم مى گويِد كه ( لاد كو ) نِيسِيل . آيا نام واقعىى شما همين نيست؟
\&v / زول ورن

ـ نه، نام من ( ايليا بروش ) است.
 نابديد شد يد و حالاكه از صحنهُ جنايت به اندازهُكافى دور شده ايد ، باز

پیدا شد يد ؟
همهُ گفته هاى فاضى براى ( سرزَ لاد كو ) نامفهوم بود ، زيرا او بعد از آن روز زندانى ، شده و كسى او را نديده بود . قاضى دست بردار نبود و

مجدد آَ برسيد :
ـ ا گر شما ( لاد كو ) نيستِد ، سِس پحرا وافعئ جنايت ويلاى ( كنت ها گنو ) در همان شبى كه شماكرجى را ترلو كرديد ، اتفاق افتاد ؟ در ضمن دزدى سادهُ ديگرى هم در ( سزوسزل؛ ) در شب بين پنجم وششم سپتامبر در ويلايىى كه از جلو در آن رد شده ايد ، انجامگرفته است. اگر شما ( لاد كو )
 شوهرش تقديم و به نام ( ناحا لاد كو )امضاء كرده بود . به نظر مى رسيد كه اين بار قاضى با اين استدلال فاتح شده باشد. ( لاد كو ) سر خود را به زير انداخته و قطره هاى عرق از چهره اش جارى شده بود ـ قاضى بازهم ادامه داد : ـ اگر شما ( لاد كو ) نيستِد ، سِس یحرا آن عكس از روزى كه احساس كرديد ممكن است از آن به عنوان مدرلك استفاده شود ، غيب شده و ديخر در صندوق داخل كرجى شما وجود ندارد ؟ حالا بگويِد چه جوابى داريد ؟ ( لاد كو ) زمزمه كنان گفت:
ـ هيحِ جوابى ندارم و نمى دانم حه بر سر من آمده است.
قاضى گفت:
ـ اگر ميل داشته باشيد خواهيد فهميد . من دستور مى دهم شما را به
زندان هدايت كنند . شما در آنجا خوب فكرها يِان را بكنيد نا نتيجه بِيريد . آيا اين ورقةء استنطاق را امضاء مى كنيد ؟
^^ / / /
( لاد كو ) گفن:
ـ
قَاضى گفت:
ـ ميل شما است.
سِّس رو به افراد خو د كرد و گُفت:
ـ او را ببريد !

 كند . در صف اول آن جدعيّ، ( ايوران استريگا ) ايِسناده بود . ( لاد كو ) را از جلو مردم و از فاصلهُ ده مترى ( استريگا ) عبور دادند . (انستريگا )
 2ا, إى موهاى قهوهاى و عينك سياه را بششاسد .
( استريگا ) با ساير مردم متفرق شده ولى نفهميد كه آن آدم كيست. البنه او له اين نتِيجه رسيد كه او نه ( دراگوش ) است و و نه ( لاد كو ) . ( استريگا ) ديگر دليلى براى ماندن در ( سدلين ) نداشت و فصه داشت

 نو دند مبنى ري ايِ كه وضع اسننطاق قاضى از متهم مطلوب نبوده است. همه

 داشـ نا در مورد هويت متهم تحقيق كنند .
اين خبر تصميم ( استريگا ) را تنيير داد ـ نقشه ايى به نظرش رسيل و آن اين بود كه به ( سزالكا ) برود و در آنجا خود را (ايِلِا بروش ) بنامد.



٪ول ورن / 9

در آن حال ( سرزُ لاد كو ) كه خيلى غمنالك بود ، ساعات را مى شمرد . او در اولين ملوقات با فاضى، خحلى ترسيد، ولى درهرحال مى بايستى صبر كند تا از ( سزالكا ) خبر بياورند. فاصلهُ ( سزالكا ) نا آنجا زياد دور نبود ـ هفت روز طول كشيد نا فاضى او را احضار كرد .
قاضى در اتاق خودش بود و وانمود مى كرد كه مشغول انجام كارى است. به اين ترتيب ده دقيقه او را منتظر گذاشت، انگار از حضور او در اتاق

اطلاغى نداشت. بعد از آن، قاضى گفت:
ـ ما جواب ( سزالكا ) را دريافت كرديم.
ـ ـ آ
شما حق داشتيد . ( ايليا بروش ) در آنجا اقامت دارد و مشهور است.
ـ آه، پِ من آزاد خواهم شد ؟
كميسر( گران ) كه مأمور اين كار شده بود ، شانس داشت كه توانست
با خود او مصاحبه كند
ـ با خود او ؟
. . بله، با خود او .
( سرز لاد كو ) فكر مى كرد خواب مى بِند . آخر چطور ممكن است
كه يك ( ايليا برون ) در ( سزالكا ) باشد ؟ با وحشت
ـ الِن مدكن نِيست، آفاى قاضى. حتماً آشتباه كرده ايد .
قاضى گفت:
ـ إين گزازش كهيسر بِلمس است. من آن را مى خوانم و شما خودتان در اين مورد قضاوتكنيد. در روز چهاردهم ستـأمبر ( الِيا بروش ) به ( سزاللكا ) مراجعت و در خانه ایى كه دركنار اسكله قرار دارد، سكونت كرده اسس.كميسر, در آن خانه با شخص او ملْقات كرده است. اطلوعات دِيگرى را همكميسر از سا كنين آنجاكسب كرده است. اين اطلوعات حاكى از آن استكي همه مردم او را مردى شريف و درسiكار مى دانند. آيا با

اين گزارش بازهم حرفى داريد يا نه؟
( سرزّ لاذ كو )كه احساس مى كرد نزد يك است ديوانه شود ،كفت:
ـ نه
ـ اين نتيَجهُ تحقيفات محلى است.
سِس آقاى ( رونا ) نگاهى به زندانى انداختى، مانند گربه ایى موشى را در دام انداخته باشد .

ميان زمين و آسمان

دومين بازبرسى( سرز لاد كو ) تمام شد، بدون اين كه او او هيزى از


 گذاشته بود كه يكى از مستحفظين با با ديدن حـن حالت او با با لحنى كه دلجويى از آن مستفاد مى شد گفت:





 نبود . وقتى كاملًّ هوا روشن شد، ( لاد كو ) كمكم از آن حالت بيرون آمد و

نگاهى به اطراف انداخت. روزنامه ای راكه شب گذشته آن مستحفظ درآنجا گذاشته بود، ديد و آن را برداشت تا مطالعه كند . سرمقالئ روزنامه، تحت




 آن تاريخ، در ( هرز گوين ) شورشى عظه (
 (1) ( بلغارستان ) نيز وارد جنگ شد و ارتش ( تر كيه ) مجبور شد در



 ( صربها ) تحت امر بك زڭرال روس به نام ( چحرنايوف ) نا وجود
 شدند و تقاضاى آتش بس ده روزه كردند كه فبول نشد . ( ادوارد دريو ) در كتاب تاريخ خود موسوم به ( مسألن شرق ) هو فصلهاى منعدند


 قريب سى هزار نغر قرانى داشی.

 خواهد آمل و در آن اوضا ع درهم ريخته و وحشتنالك آِيا هنوز زنده است است اِيا

رُول ورن /

نه؟ اگر مرده، جسدش كجاست؟ چه بسا اشخاص بى گناهى كه در زير سم اسبهاى مهاجمين نابود و ڤربانى شدند . ( سرزلاد كو ) مانند حيوان درنده ایى كه در ففس باشد ، نا گهان بلند شد و در اتاق شروع به دويدنكرد ـ مثل اين كه مى خواست وسيله ایى براى فرار كردن و رفتن به كملك ( ناجا ) بِيدا كند . آن اعمال كه از روى يأس انجام مى گرفت، زياد دوام نداشت. ( لاد كو ) اند كى آرامگرفت و آنگاه سعى كرد با استفاده از عقل و مغزش در بیى يافتن وسيله ای براى به دست آوردن آزادى باشد .
براى اولين بار از موقعى كه ( لاد كو ) به آن زندان آمده بود ، وضـع آنجا را مورد بررسى ڤرار داد . زندان چهار ديوار داشت. در يكطرف آن آن لِنجره و در طرف د يِگر در بود . چون سه طرف ديگر آن مربوط به زندانهاى ديگر مى شد، بنابراین او تنها از راه نِنجره مى توانست فرار كند . ارتفا ع آن بِنجره از كف اتاق يكك مترونيـم بود ـ او با كملك بازوانش باللا رفت تا به بنـجره

رسيد . ( لاد كو ) باتوجه به نعداد بِله هايى كه در موقع احضار به داد گاه از آنها پِايِن رفته بود ، مى دانست كه سلولش در طبقه حهارم قرار دارد ، يِعنى ارتفاع سلول او تا زمين بين دوازده تا چهارده متر بود ـ او مى بايستى ابزار مناسبى هم برای كندن تهيه كند، زيرا بِنجره، حفاظهاى آهنى قطورى داشت. ( لاد كو ) برای چندمين بار لباسهاى خود را بازديد كرد . فقط يلك فالاب كمربند داشت كه زندانبانها توجهى به آن نكرده بودند، ولى هرچه بود ، يك جسم سخت آهنى به شمار مى رفت. ( لاد كو ) آن فلاب را از كمربندش جداكرد و بدون از دست دادن زمان، يكى از ميله ها را انتخاب و به آن

حمله كرد .
آن كار بسيار مشكل بود و خيلى كند بِش مى رفت، بخصوص كه او را دأنماً از خار ج سلول تحت نظر داشتند . هنوز يلك ساعت نگذشته بود كه




 هجزى باقى نمانده بود ه .





 بدهد و برود و او دوباره شـرو




 كند.
آن قسمت از عمليات، بسيار برزحمت و مشكل بود، زيرا ورا او مجبور


 مى كرد.
در روز بيست ونهم سپنامبر، سرانجام بس از شش روز، شكاف لازم

در آهن بديد آمد ـ او با بريدن چچند ميليمتر ديگر، مى توانست آن آهن را






 بود ، برمى خورد .
( سرز لاد كو ) بدون توجه به آن مانع، فسمت تهب آن ديوار را را











 آزمايش را از او به عمل بياوزد.
تقريباً ساعت سه بعدازظهر بود كه جه باز شد. ( لاد كو ) فكر كرد ديگر از او جه مى خواهند ؟ آبا باز بايد براى

بازرسى نزد آقاى ( رونا ) برود ؟ در زندان باز شد و از ميان آن يكى از نگهبانان همراه با يكك گروه سه نفرى كه براى او ناشناس بودند ، وارد شدند . يكى از آن سه نفر، زنى حدود بيست ساله بود كه در جهره اش لطف و مهربانى ديده مى شد . احتمال مى رفت كه يكى از آن دو مرد ، شوهر آن زن باشد. ( لاد كو ) از طرز حرف زدن نگهبان سلول، سومى را شناخت، او


بود ـ ريِس زندان به آن دونفر گفت:
ـ در اين سلول آقاى ( لاد كو )، ريسس باند مشهور دزدان ( دانوب )
حضور دارد كه حنماً نام او به گوش شما رسيده است. زن جوان نگاه محبت آميزى به آن جانى بد كار انداخت ور دو ايد كه

قيافهُ او وحشتنالك نيست. رييس زندان ادامه داد : ـ دوست است كه او به اتهام خود اعتراض كرده است و مى گويد كه تقصيرى ندارد ، ولى ما از اين حرفها زياد شنيده ايم. سپس بطرفن بِنجره رفت و سِشت خود را به آن كرد . قلب ( لاد كو )

 ( لاد كو ) شد . زن نگاهى به زندانى كرد و ديلد كه سبل اشك از چششمهايش جارى است. آن صحنهُ رقت آور ، زن را واداشت كه به عقب بر گردد و فرياد

بزند . دونفر همرا01، به سمت او رفتند ولى زن گفت:

ستس آن زن و همراهانش آنجا را ترلك كردند و چفت در سلول نيز بسته شد . ( لاد كو ) در دل از الطاف آن زن تشكر كرد و سبس روى تخت خود افتاد . او از آن آخرين ضربهُ سرنوشت، مرتعش بود . بقية آن روز بدون هيـج حادثه ایىذشت تاريك و ظلمانى. از راهرو زندان، صداى نزديلك شدنگامهايى به گوش

رسيد. يكى از نگهبانان با گذذاردن چشمس به سورا واخ در سلول، بازرسى خود

 باهابش قطع شد ـ موقع عمل بود




 طناب را با دست راستگرفت و بـر بـرف زمين سرازير شد ـ ـ او با باحتياط فر فراوان








 گوشش رسيد كه گفت: ـ ـ آه، آقاى ( ايليا بروش ) ها اين شما هستبد ؟


 (لادكو ) فرياد زد:

$$
\begin{aligned}
& \text { / } / \text { / سرز لاد كو } \\
& \text { ـ آه، آقاى ( زُزُ ) } \\
& \text { سيس بطرف او دويد . }
\end{aligned}
$$

نزد يك معَصد

روز دهم اكتبر رسبد . در هشت روز گذشتهـه كهرجي نز نزد ( لاد كو )

 در داخل كرجى تغير نكرده است، زيرا همان دو مسافر هميتحىى، يعنى ( سرز لاد كو ) و ( كارل درا گوش ) يا بهتر شويْم : ايلِيا بروش ) ماهيخير و آقاى ( زڭر ) مشغول بِيمودن رود ( دانوب ) بور.ند . البته نحوه راندن كرجى در ( دانوب )، كمى عوض شده بود هو زيرا ( لاد كو ) به عشق رسيدن به ( روسحّوك )، شب و روز پارو مى زد و حتى مقررات بسيار ابتدايِى را نيز ,ــِايت نمى كرد .
 مو استفاده نمى كرد . رنگ موهاى سياهش بريده بود و روز به روز بيشتر بلوند مى شد و موهاى ريش او خيلى بلند شده بود ـ ـو طبيعى است كه ( كارل دراگوش ) از تغييراتى كه در قيافة همسفرش

انيجاد شده بود، تعجب مى كرد، ولى او هم حرفى نمى زد و تصميمگرفته



 بطور كامل و. مفصل با سا كنين آنجا حرف نزده وهر است و به نظرش مى رسيد كه جوا:بهاى اهالى نيز دستكارى شده باشد .
 قبل از شروع مسابقات ( زيگمارين زُن ) آنجا را ترلك كرده بود . آيا بعداز بِايان مسابقات به آنجا مراجعتكرده بود يا نه؟ آيا در مورد شب بين بيست
 اگر همسايگان او بخاطر دارند كه در اواخر ماه اوت در خانة او رو روشنايى

 بِليس ( گران ) ديده مى شد، باعث ايِجاد ترديد مى شد ـ نكتهُ ديگرى هم انم
 خانة ( ايليا بروش ) صحبت كرده است. در اين مورد ( دراگوش ) هيـع نظريهاى نمى نوانست بدهد، ولى فكر مى كرد كه ( ايليا بروش ) را را در الـي
 دو!ز"هـم ستامبر، يعنى سى وشش ساعت قبل از بازديد كميسر از محل
 بر سيده است؟ مسأله هنگامى بِحیِده تر مى شود كه بدانيم وقتى صاحب آن

مهمانخأنه نشانى ( ايليا بروش ) را مى داد ، آن ناشناس به او گفته بود :



























آنها نزديك شد تاكرجى را متوفف و آن را بازرسى كند. ( سرز لاد كو )



 هیگونه هر كارى را دلش بخخواهد مى كند ، ولى ضمناً خوشحال بود كه از آ آن گرفتارى خلاص شده است. او تعجب خود را نشان نداد و با خود انـي اند يشيد كه حتماً بين آَن مأمور و همسفرش صميميتى وجود دارد ـ واري طبق دستورات فاضى تحقيق، يعنى آقاى ( ايزار رونا ) و ( كارل درا گوش )، تعداد مأمورين ثِليس در رودخانه، دوبرابر شده بود و آن آن قايق



 مى داشتند ه فرار كنند . دزدان، بيشتر به طلا و نقره و جواهر توجه داشتند و

اهها








زول ورن / זד

ساعت حهاربعدازظهر ارتفاعات ( روسـحّوك ) از دور نمايان شد. ( لاد كو ) در وسط رودخانه مبراند. ناگهانكرجى را به ساحل برد ، بِاروى خود را


او ترسيد :

- حه شَده است؟
- رسيد يمه.

ـ ــعنى ما در درياى سياه هستيم؟؟

بروم، قصدم اين بود كه به ( روستجول ) بيا يـم و حالا هم همانجا هستيهم.
ـ ( روسـچوك ) كجاست؟
ـ همين خانه ها و شهرى كه از دور مى بينيه.
ـ خوب، ِبس چرا وارد شهر نمى شويم؟
ـ منتظرم كه شب شود، زيرا در هنگام روز، با اولين فدمى كهـ بردارم،
توقيف خواهم شد .
موضوع خيلى جالب شده بود . آيا سوءظنهاى اوليةّ ( دراگوش ) به
حقيقت مى بِيوست؟ !و چرسيد :
ـ آيا در اينجا هـم مانند ( سملين ) شما را توفيف خواهند كرد ؟ ـ بله مانند ( سملين )، ولى نه هـ آن دليل، زيرا من مرد شرافتمندى

هستم آقاى ( زڭرّ ).
( كارل دراگوش ) گفت:
ـ آفاى ( بروش )، در اين مورد من شك ندارم، ولى مى خواهم دليل
اين كه شما را بازداشت مى كنند ، بدانم.
( سرز لاد كو ) گفت:
ـ خيلى معذرت مى خواهم آقاى ( زَزر ) كه نمى توانم آن ؛ بگويم. من قسـم خورده ام كه اين راز را تا وقتى كه لازم باشده حغظ كنـم و
( كارل دراگوش ) شانه هاى خود را طا طورى تكان داد كه انگار زياد رايش تفاوتى نداشت. ( لاد كو ) در ادامامه، گفت:



وجود دارد ، در امان خواهو اهـا بور بود: .

- چحند وفت شَما مى خواهيد در ( روسحو وٌ ) همانبد ؟
( لاد كو ) جواب داد:


 (لزذ كو ) گفت:
ـ هر هور ميل شماست.






 هه محض ابن كه فسمت جلو كرجى، ساحل زا لمس كرد، ( لاد كو ) ا

$$
\begin{aligned}
& \text { اين صورت، نمى دانم كه چه خواهم كرد } \\
& \text { ( كارن درا گوش ) گفت: }
\end{aligned}
$$

رُول ورن / 10

به زمين جست و كرجى را محكم بست و با قدمهاى سريع به راه افتاد.
( كارل دراگوش ) هم از كابينكرجى خارج شد. او وقت را تلف
نكرده بود ، در آنهنگام به لباس دهقانى از اهالى ( هنگرى ) در آمده و تغيير
شكل و لباس داده بود ـ او هم به نوبة خود بِياده شد و به دنبال ( لاد كو ) و در راهیى كه او مى رفت، به راه افتاد.

خانهُ خالى

نِنج دفيقه بعد ( كارل دراگوش ) و ( سرزُلاد كو ) به شهر رسيدند . باوجود اين كه ( روسحوك ) داراى اهميت تجارى زيادى بود، ولى در آن
 طلى طريق كنند . ( لاد كو ) با فدمهای سريع و در حالِكه به جلو حشّم دوخته بود ، راه مى رفت. انگار معصدى بسيار روشن و درخشان در آن شب تيره، او او را بطرف خود مى كشيد. ( كارل دراگوش ) آنقدر به تعقيب ( سرز لاد كو )
 از آن نار ج گرديدند .





دركنار ( دراگوش ) ادامه داد .
( دراگوش ) با شنيدن صدا لحظه ای مرتعش شد . او نمى دانست كه آيا بايد از سرعتش بكاهد بِا نه؟ سرانجام، تصميم خودش راگرفت و نا گهان ايستاد . سبس با صداى بلند گفت:

ـ شـ به خير ( تـییا ) !
خوانند گان بايد توجه داشته باشند كه آن بِليس كار آزموده در مورد صداها بسيار حساس بود . او يكبار كه صداىكسى را مى شنيد، آن صدا در گوشش ضبط مى شد و وقتى دوباره آن را مى شنيلد، فوراً مى فهميد كه صداىكيست يا آن را دركجا شنيده است. اين موضو ع براى افراد بِليس خيلى لازم و ارزشمند است كه چششم وگوش آنها فوراً به خاطر بِياورند كه صدايىى را در كجا و از چه كسى شنيله و يا شخصى را در كجا ديده اند . خوشبختانه آن بِليس كار آمد ، از اين استعداد برخوردار بود و در آن لحظه هم همه حيز را به خاطر آورد .

 دزدان، آن صبدا را شنيلده بود كه فرمان مى داد و عدهای هم او را به نام ( تِحّا ) مدا مى كردند ، بنابراين همانطور كه گفته شد، بطرف او رفت و او
 برسيد :

- حه كسى مرا صدا مى كند؟

كار آگاه گفت:

- منهم
( تَحیا (گفت:
 ـ ( ماكس رينولد ).
- ولى من شما را مى شناسم، ملاحظه كرديد كه شما را به اسم خودتان صداكردم. ـ صـحيح است، حشمهاى شما بايد خيلى خوبكار كند رفيق. جطور در تاريكى مرا شناختيد ؟
بليس ماهر گفت:
 زود شما را ديدم و شناختم.

ـ قصد دارم با شما صحبت كنم. من فقط براى همين كار به شهر
( روسحول ) آمدهام.
ـ ( تيحیا ) در حالِكه با تمسخر مى خنديد ، گفت:
 هگونه مسافرت مى كنيد ؟
( درا گوش ) با حالتى بى تفاوت ـ من از ( گران ) آمدها
( تِحָا ) سكوت ( ـ شما ( گران ) را نمى شناسيد ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { كار آگاه پِاسِ داد : } \\
& \text { ـ نه، من همين امروز به اينجا رسيدها ام. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ( ماكس رينولد ) ديگركيست؟ } \\
& \text { ( دراگوش ) گفت: } \\
& \text { ـ يـىى از دوستان شما . } \\
& \text { من شما را نمى شُناسم. }
\end{aligned}
$$

ـ خيلى تعجب مى كنم، زيرا شما خيلى وقت نيست كه از آن شهر
خارج شده ايد .
ـ از كجا مى دانيد كه من از ( گران ) آمده ام؟


ياد برده ايد ؟
نوبت ( تيحّا ) بود كه مرتعش شود ، ولى او سعى كرد كه همحچنان با
جرأت و شهامت بماند . بنابراين، گفت:

- ويلایى ( ها گنو ) درست انست، ولى شما را نمى شناسم.
( دراگوش ) با تمسخر گفت:
ـ جنگل ( بیليس ) جطور ؟ آيا آن را مى شناسيد ؟ ( تيحچا ) باسرعت جلوتر رفت و با اضطرابه، بازوى مخاطب خود را

گرفت و گفت:
ـ آهسته تر! مڭر شما ديوانه ايد كه اينقدر بلند صحبت مى كنيد ؟
همه مى شنوند .
( درا گوش ) گفت:
ـ ا اينجا كه كسى نيست!
( تَيْا ) گفت
ـ كسى چه مى داند ؟ حالا بگويِد بِينم از من چه مى خواهيد ؟ ولى
آرامتر صحبت كنيد .
( درا گوش ) بدون ایِن كه صداى خود را بِايِن بِاورد ، گفت:
ـ مى خواهم با ( لاد كو ) متحبت كنم.
( تِحچا ) سعى كرد جلو دهان او را بگیِدد و در همان حال، گفت:

( دراگوش ) شرو عكرد به خند يدن و گفت:

شما مى خواهيد ، آهسته تر صحبت خواهم كرة .

ـ داد و فرياد لازم نيست. ضمناً خيلى چیيزهاست كه نبايد در كوحه و
خيابان از آن صحبتكرد.
( دراگوش (دگفت:

مى رويم.
( تِيحا ) بِرسِد :
ـ مثلًا به كجا ؟
( دراگوش ) گفت:
ـ اهميتى ندارد ، هرجا باشد ـ ـ آيا رستورانى در اين اطراف نيست؟ ( تِيحا ) گفت:
ـ ــ در چندقَمى اينجا يكى هست، دنبال من بيا يِد .
 به خبابان بود ، رسيدند .( تِيحا ) گفت:

ـا اينجاست.
در باز بود و آنها مستقيماً وارد سالنى شدند كه در آن فريب ده عدد ميز چيده شده بود ، ولى كسى در آنجا حضور نداشت وا كفت: ـ الينجا جاى بسيار خوبى است و ما راحت خواهيم بود . مستخدم براى گرفتن دستور غذا از مشتريان جلو آمد . ( دراگوش ) از همراهش برسيد :

- حه ميل داريد ؟ بد بدانيد كه مهمان من هستيلد . ـ يك غذاي سبك يا نوشيدنى خنك. ( درا گوش ) رو به مستخدم كردو گفت: - يس برای ما دونفر،كيك و ليموناد و بعدهم چیاى و قهوه بِاور .

 خاكسترى انبوهى روى آن را مى بوشاند راند، او را شبيه بهكشتى

 حالتى مشكوك گفت:
ـ شما گفتيد كه مرا مى شناسيد ؟ ـ آيا شك داريد ؟
ـ شما از ( گران ) چچه مى دانيد
- خوب من هم آنجا با شما و با ديگران انكار مى كردمه. ـ مـمكن نيست.
ـ ـ مطمئن باشيد.

 در آن نفطه جنگلى حضور داشتم. اگر به بِاد داشنه باشيد، آنگارى را من من

آورده بودم.
ـ بـ ( ووزل )؟
ـ بـله، با ( ووزل ) .



ـ شـما مطمئند ؟
ـ كاملأ.
به نظر مى رسبد كه ( تيحا ) در مقابل آنگفته ها، سست شده باشد.
*r / /

در واقع معاون دسته تبهكاران از حيث هوش و درايت زياد بر جسته نبون و خودش تا آنبا اسامى دو نفر از كار كانان دسته دزدان را بروز داده بود ، آن هم به يك شُخص ناشناس وخارجى كه ادعا مى كرد نامش ( ماكس رينولد )

است. بنابراين، گفت:
ـ اين اولين بارى است كه ما يك خارجى را در كارهاى خود دــلت
دادهايم.
ـ خوب، اين شروع كار است. من ديگر غريبه نيستم، زيرا خودم
وارد دسته شُده ام

- چه دسته ای؟

كار انجام شده و به تصويب رسيده است.
- זیه حیزى تصويب شده ؟

ـ اين كه من جزو دسته شما باشم.

- حه كسى این را تصويبكرده است؟
- 

ـ ساكت! من همين الساعه به شما گفتم كَه !'
بياوريد .
ـ شما در كوحه اين را گفتيد نه در اينجا .
ـ ا ينجا هم مثل هرجاى ديگر اين شهر است، تفاوتى نمى كند .
-
( تِیָا ) كه هنوز اند كى سوعظن داشت، گفت:
ـ اگر كسى از شما سؤالكرد ، بايد با احتياط به او بڭويِد كه هيزى نمى دانيد . البته شُما خحيلى هيزها را مى ذانيلد هولى درعين حال بايلد وانمود كنيد كه نمى دانيدل . نبا يلد روباه چيرى مئل من قادر باشد هرچيز وا از دهان شما بيرون بكثد .
( تيحّا ) خیلى اشتباه مى كرد . او قدرت آن را نداشت نا با حريفى
مانند ( دراگوش ) دست و بْنجه نرم كند . در واقع آن روباه بِر ، خود شكار شده بود . ( كارل دراگوش ) سعى داشت از نادانى او استفاده كند و آنچچه

راكه مى خواهد از زير زبانش بيرون بياورد .


را سر كشيد و گفت:
ـ من خيال مى كنم كه ورود شما به جمـع ما با تصويب ريِس بوده
است.
ـ بله، او تصويبكرد .

- بسيار كار خوبى كرده است، زيرا شما به نظر آدمى خوش برخورد و رفيقى واقعى مى آيِل . بايد برای شما هم كارت عضويت صادر شُود نا همه جا همراه ما باشيد .
- بله، من هم همين را مى خواهم به ريس بگويم.

ـ ولى شما رييس را نخواهى ديد . - هرا عن او را نخواهم ديد؟ ـ زيرا رييس رفته است.
ـ آيا او در ( روسحّولٌ ) نِست؟
ـ نه، فعاًّ نِيست.
ـ آيا او اينبجا بود ؟
ـ بله، حهار روز بِشش.
ـ و حالا...
ـ او به سفر خود باكرجى در رودخانه براى رسبدن به دريا ادامه مى دهد.
ـ كى مراجعت خواهد كرد ؟


ـ بِانزده روز تأخير ؟ واقعاً من خيلى بدشانـ ـ آيا شما خيلى مايليد كه به گروه ما وارد شا شويد ؟
 بول به دست آوردمكه در مدت يكسال با كّنر در مزرعه نمى توانستم به آن

آنْهَ ( دراگوش ) نا آن لحظه به دست آورد ، خيلى زياد بود ـ ا او

 البته او حدس مى زد كهكرجى حام حامل مالزإى غارت شده است است، ولى انى با خود
 دليل با لحنى بى تفاوت بِرسبد :

( لاد كو ) را ببرم؟
 - عن دليل آن را برايتان مى گويمّ زيرا شما واقعاً دوست بسيار

خوبى هستيد .

- من برادر شما هستم.

ـ بله.

- من هم جزو افراد آن دسته بودم.

ـ درست است.

- بس چحرا نبايد اسم او را ببرم؟
- پٍسرجان، علت اين استكه ( لاد كو )، در وافع ( استريگا ) نام

دارد .

- برایى چه ( استريگا )؟
- برای ايِن كه نام او همبن است، همانطور كه شما ( رينولد ) هستيد،

ـ د دخترى راكه دوست داشته از دستش گرفته است. ( ناییا ) حالا زن



 دلِل استكه ( ايوان استربگا ) نام ( سرز لاد كو ) را روى خود گذذاشته است. ( دراگوش ) گفت:

- بـ بـ به همين علت است اسكه شما به من مى گويِد اسم ( لاد كو ) را در اينجا نبرم؟

 ( زوسحول ) بر از ( عثمانيها )اسن.
vv / زولورن

ـ خوب او چه شده است؟ ـ او نابِد يد شده و عدها ایى مى گويند مردهاست. ـ مرده؟

 هميشه در كرجى و همراه خود مى بر برد .






 را از شر وجود آنها ثالك كند

 مى داد ،كفت:
ـ خانهُ ( لاد كو ) در همين كوحها است. ـ كدام ( لاد كو )؟

ـ هـ همان ماهيگبر . كار آگاه او را بطرف آن خانهكشاند و گفت: ـ بِ ( استريگا ) جطور مى گويد كه ( لاد كو ) مردهاست. - حطور مغر؟ ـ او نمرده است، زيراكسانى در خانئ او او حضور دارند. مى بينيد؟ هراغهاى خانه اش روشن است.






 تشههايش جارى بود.

نياورد كه بااو آشنايى دارد. ناگهان ( نيحیا ) جلو آمد و آهسنه در گوش ( درا گوش (
ـ اين او است.اين (لاد كو ) است. ( دراگوش ) گفت:

- بِس این مرد به قول شما بٍست و نادرسـ نمردهاست!
( تيچا ) گفت:


 منوقف كنيد. ـمن مى رومكه ثِليس را خبر كنمه.
 شد و رفت.




زول ورن / va
ـ ( ناحا )
( سرز لاد كو ) خيلى ناراحت بود و خود را به خاطر اين رويدادها ،

 ـ زود دنبال من بيا ، عجله كن!
$\wedge$

شنا

كرجى ( سرز لاد كو ) درواقع روى آب برواز مى كرد ـ او با سرعت
 آنهنگام بدون وقفه به بِارو زدن ادامه داده و حاضر نشده بود حتى شبها را به استراحت بپردازد . او تلاش مى كرد تا هرحه زودتر بهكرجى ( استريگا ) برسد . گاهى از شدت خستگى ازبا مى افتاد و در حالتى شبيه به اغما فرو مى رفت، ولى نا گهان مثل اين كه ناقوس كليسا به صدا در آمده باشلد ، از آن حالت بِرون مى آمد و سپس بلافاصله كار سنگين خود را از سر مى گرفت و خستگى چند لحظه قبل را از ياد مى برد و باز انگار كه هيِّ اتفاقى نيفتاده است، بشُدت لِارو مى زد . ( كارل دراگوش )، شاهد آن تعقيب كينه جويانه، ساختمان بدنى او را تحسين مى كرد كه آنثقدر فدزت و مقاومت داشت ر از ايِنه او آنقدر



سكوت را حفظ كند، زيرا آنهه راكه مى خواست، در هنگام عزيمت از
 كه در آن مورد با آن مرد بـى گناه صحبت بيشترى بكند و باعث نگرانى و
ناراحتى او شود .
( دراگوش ) نيز بطور خلاصه به (لاد كو )گفته بود كه آن مسافرت را براى تعقيب دستهُ دزدان ( دانوب ) انجام مى دهل ، زيرا عقيدهُ عمومى بر آن بود كه رييس دسته دزدان كه نام خود را ( سرزّ لاد كو ) گذاشته و سا كن ( روسچولو ) است، در همان مسيرى به تبهكارى اشتغال دارد كه آنها مى روند .
شرح اين رويداد را ( لاد كو ) در حال گيجّى و بى خبرى و تب و با بى ميلى گوش داده بود . براى او اين امر اهميتى نداشت، زيرا او تنها به يك فكر و يك هدف مى اند يشيد و آن هم ( ناحیا ) و نجات دات دادن او بود ـ در عين حال، توجه او هنگامى به صححبتهاى ( درا گوش ) جلب شلد كه او شرو ع به صححبت در بارة ( ناچا ) كرد و گفت:
 رييس دسته دزدان كه نامش ( سرزَ لاد كو ) نيست بلكه ( ايوان استريگًا ) است، به سر مى برد و كرجى آنها از طريق رود ( دانوب )، در حال رفتن به سوى درياى سياه است. ( لاد كو ) با شنيدن نام ( استريگا ) زيرلب غرشى كرد و با تكرار آن

اسمه فرياد زد :
ـ تا وقتى كه دستهايمّ از كار نيافتاده است و به آنها نرسيده ايمه، اين
بَروها را رها نخواهم كرد .
( دراگوش ) در حاليكه با ناراحتى سر خود را نكان مى داد ، از او
برسِد :

- آيا شما مطمثنيد كه با اين كرجى كوچلك و با سرعتى كه مى رويّم،

بهكرجى قبل از اين كه آنها بتوانند به درياى سياه برسند ، به آنها خواهيم رسيد ؟
لاد كو پاسـخ داد :

ـ من همdٔ تلاش خود را مى كنم و اميدوارم قبل از ورود به دريا، آنها
را بگيريم.
جس از آن، ( دراگوش ) باز هم از رويدادهاى آن روز رو و بر برخوردش با ( تيَچا ) براى ( لاد كو ) صحبت كرد و آنحه را كه شنيده بود بدون كم و كاست بر زبان آورد .

و بدون استراحت و با حالتى تب آلود و در حاليكه روحش جلوتر از او به هدف رسيده بود ، به بِارو زدن ادامه مى داد ـ او در قلبش مطمئن بود كه به

 حتى اگر در ميان هزارانكرجى ديگر بنهان شده باشد، زيرا مطمئن بود به محض آنكه به آنكرجى نزديك شود، قلب او وجود ( ناحا ) را اطلِع ع خواهد داد .
در حقيقت امِد و آرزوى ( سرزَ لاد كو ) به يِافتن ( ناها ) آنقدر زياد بود كه حدى نداشت. ولى از آن محل به بعد، ديگر كمتر كرجيها در رودخانئ ( دانوب ) تردد مىكردند و تعداد آنها كه از ( اورسوا ) به بعد و
 بسيار نادر بود.
بعد از عبور از ( سيليسترى )، ديخر بيش از دو كرجى رو روى رود روخانه
 ديگر كارى نداشتند كه انجام بدهند وند
( كارن دراگوش ) كه از صميم قلب در مورد غم و غصهُ ( لاد كو )
^^ / سرز لاد كو

نگران بود، يك فكر ديگر را هم در سر مى پروراند كه اگر آن را بر زبان مى آورد ، احنمالًا باعث مى شل حال همسفرش اند كى بهتر شود ـ او با خود
 اين حال، فكر خود را به زبان نياورد .
كم شدن و توقف متوالمى كرجيها ( درا گوش ) را مى ترساند ـ او فكر مى كرد شايد ( ايوان استريگا ) هم در صورت لزوم، در جايى توقف و بارهاى خود را خالى كند و در جايِى چنهان شود و در آن صورت غيحچكس نمى توانست او را بيابد . نگرانى او آنقدر زياد شد كه بالاخرد از ( لاد كو ) برسيد : ـ آبا يك كرجى از نوع كرجى ( ايِان اسنريچا ) مى تواند از انِنجا تا

درياى سياه برود ؟
( لاد كو ) بِاسـخ داد :

- بله، البنه ايِن امر خِيلى كم انفاقى مى افتد، ولى با اين حال، ديده

شلده است.
( درا گوش ) گفت:
ـ آيا شما هم توانسته ايد با يك كـكرجى از آن نوع، تا درياى سياه برويد ؟
( لاد كو ) گفت:
ـ لهن، چند بار .
( دراگوش ) برسِده :
ـ آيا شها اطلو ع داريد كه آن كرجيها بارهايشان را در كجا و جچگونه
تخليه مى كنـد ؟
( لاد كد, ) بِاسـغ داد:



رُول
.
( دارگوش (اگفت:


$$
\begin{aligned}
& \text { سياه و.جود دارد! }
\end{aligned}
$$




اهميت
كار آگاه بر سيل: :

نمى اندازد ?


 ما به شاخلّ شَمالى خواهيـم رفت.




 آن سؤال كفت:

 انجام دهنـل .

^ا / /





وارد درياى سياه مى شَلدنل .




 بارو .نزنل .



واضهتر می شله ، به چششـم خورد .



 وارد مرداب و بانلات نشيود .
سرانجهام جسارت و دلاورى (لا لو


 اند اخحت و سـتس گفت: ـ خود است .
*ؤل ورن /
( دراگوش ) كه با كنجكاوى او را مى نگريست، به نوبة خود نگاهى
به آن كرجى انداخت و گفت:
ـ مطمثّنِد ؟
( لاد كو ) در حاليكه چششمهایش همچچنان بهكرجى خیره مانده بود ،
با قاطعيت گفت:
ـبله، كاملًا مطمئنم. من كسى راكه آن كرجى را مى راند، به خوبى (ر او
مى شناسم. او همان يهودى اهل ( روستچوك )، يعنى ( يعقوب اوگول )
است.
كار آگاد بِرسِد :
ـ ( يعقوب او گول ) ديگر كيست؟ او در ايِن كرجى چچه مى كند ؟ آيا
او هم همدست آنهاست؟
(لاد كو ) گفت:
ـ او سازنده و طرا ع اصلى آنكرجى است. وظينهُ او در حال حاضر هدايت كردنكرجى است. او در همهٔ عمليات خرابكارانه و وَتلها و سرقتها حضور فیال دارد و از همراهان و شريكهاى مؤثر آن دزدان و تبهكاران به

شمار مى رود.
كار آگاه بِرسِد :
ـ حالْ به نظر شما جه بايِد كرد ؟ آيا بهتر نِيست به ( كيليا ) و حتى اگر لازم ناشد به ( الِسمايل ) بر گرد يِم و از بِليس آنجا براى دستخيرى آنها كمل بگِيريم؟ ( سرز لاد كو ) سر خود را به نشانه مخالفت با آن بِشنهاد تكان داد و گفت:
ـ باز گشت به عقب برای كملك گرفتن خيلى وقت ما را مى گيرد و ايِن امر باعث مى شود كه آنكرجى از انِّجا دور شود و زودتر از ما به درياى سياه برسد .

وقتى صحتبهای ( سرز لاد كو ) به اينجا رسيد ، اشك در جشمهايش حلقه زد ـ اند كى مكثكرد و سبس رو يه ( كارن درا گوش ) كرد و با لحنى افسرده به حرفهايِ ادامه دامه داد :
 به همين دلِل، بهتر است ما در همينجا بمانيمّ نا شب برسد . من هم نقشه ایى دارم كه بايد آن را اجر اكنه. اگر موفق شدم كه هيحّ، در غير ايِن صورت، كرجى آنها را از فاصلئ دور تمقيب مى كنيم تا در جايى توقف كند ، آنگاه از نزد يكتربن شهر كملك خواهیهمگرفت. من فكر مى كنم توقف بعدى آنها

در ( سولينا ) باشد .
كار آگاه هوشبار در اين مورد حق را كاملًّ به ( لاد كو ) داد و ضمن تأِيد گفته هاى او، با خود اند يشِيد كه همسفر او تا چه اندازه فكور است.

بنابراين اظهار داشت:

- بسيارخوب، چون شما بِي از من در اين موضوع در گِير هسنید ،

آنحچه را كه مى خواهیِ ، بكنیِ .
در ساعت هشت بعداز ظهر كه هوا كاملًا تاريك شد، ( سرزَ لاد كو ) كرجى خود را تا فاصلهُ دويست مترى كرجى دزدان جلو برد و در آنجا، آن را در سكوت كامل و بااحتِاطه نزديل ساحل متو قف كرد . ستس بدون اين كه حتى كلمه ای با همسفرش ( كارل دراگوش ) كه با حيرت ناظر اعمال او بود حرف بزند ، لباسهايش را درآورد و خود را با سر به داخل آب رود خانة ( دانوب ) انداخت.
( سرز لاد كو ) در حاليكه با بازوان بِر قدرت خود آب رودخانه را مى شكافت، شنا كنان خود را بهكرجى دزدان كه در تاريكى قرار داشت، رساند و در محل سكان، چهار دست و بِا به لبؤكرجى آويزان شد . مدتى در سكوت كامل گوش داد ، سِس نا گهان با حر كتى شد يد خود را بطرف عرشه نالاكشد .

زُول ورن / 19
( يعقوب او گول ) آواز مى خواند . (لاد كو ) ديگر مهلت نداد وـ با
 درست در برابر سكان به زمين كوبيد . آيا او مرده بود ؟ معلوم نبود ، ولمى تا وقتى كه كاملًا بى حر كت نسـد ، دستهاى ( لاد كو ) از گلوى او برداشته نشد . سیس جسد او را آنقدر لغزاند تا به آب رودخانه رساند و خود نيز به آرامى داخل آب شد .
هيحّكس دركرجى متوجه آن كشمكش نشد . ( ايوان استريگا ) در اتاق خود همراه با بنـج نفر از همدستانش چنان گرم صححبت و طرح نقشه بود كه آن سر و صدأ را نشنيدند .
( سرز لاد كو ) با همراه داشتتن جسل بيهوش ( او گون ) هـ در جهت مخالف آب به شنا پرداخت. او برایى مراجعت،كار سختى داشت، زيرا هـم در جهت مخالف جريان آب شنا مىكرد و هم ( يعقوب او گول ) را همراه

داشت. ( لاد كو ) فكر مى كرد او مرده است.
 طول كشيد، ولى مراجعت او، بِش از نيم ساعت وقت او راگرفت و لاز شانس آورد كه در آن تاريكى شب، مفصدش راگم نكرد و سر گردان نشد .

وقتى به آنجا رسِيد ، به ( درا گوش ) گفت

سِس با كمل كار آگاه، ( يعفوب او گول ) را روى عرشגֹكرجى خود
رساند و گفت:
ـ آيا او مردهاست؟
( درا كوش ) بِس از آن كه روى جسد خم شد و آن را معاينه كرد ،از
جا برخاست و گفت:
ـ ـنه، او نفس مى كثشل .
( لاد كو ) نفس راحتى كشید و بعد بِارو را به دست گرفت و شروع

به راندنكرجى در جهت مخالف جريان آبكرد و در همان حال، به آرامى به ( درا گوش ) گفت:
 كند، بهتر است هرحه ممكن است او او را محكمتر بينديد . ( دراگوش ) گفت:
ـ مـر شما مى خواهيد از ما جدا شويد ؟
 فردا خود را براى ورود بدكرجى دز دزدان آماده خواهمكرده. ـ دـ در وسط روز؟


 اقدامكنيد

> - برايم كمك كـك بِاوريد مى توانم بكنم؟

- بسيارخوب، باكمال ميل ابين كار را خواهواهمكرد



 بانشد.
ـ چرا؟ آيا شما با من نمى آيید ؟

 برسيد. ولى اگر شما دير برسبد ينى وقتى كه او به دريا رسيده باشد، آن
;ورل ورن / 11
وقت د يگر من زنده نخواهم ماند .

لحن صداى ماهيخير طورى بود كه ( دراگوش ) فهميد نمى تواند
 نگفت.
جسد بيهوش ( يعقوب او گول ) همانطور روى زمين بود كه ( سرز


## ناخداى جديد


دراگوش ) اندكى در مورد آنحهـ كه بايد انجام









 دو بـاعت طول وكشيد تا ( كارل دراكون ) به آنها فهماند كه ين

همراه بيهوش دارد و بايد او را به جايى برساند . آنها بااكراه يكك گارى به او دادند .
( درا كوش ) بٍ از تشكر از آنها، باگًارى حركت كرد و به محلى
كه جسد بِهوش ( يعقوب او گول ) در آنجا بود، رفت. او ابِدا جسلد را در داخل گارى گذاشت و بعد بطرف شهر ( كيليا ) راند . او اميدوار بود كه فبّ از طلوع خورشيد به آنجا برسل .
با اين كه جاده خوب نبود ، اما ( كارل درا گوش )، گارى را با سرعت مى راند . نيمه هاى شب بود كه او وارد شهر ( كيليا ) شد ـ همهُ مردم شهر
 مشخكل بود .
سرانجام از مردى كه از خیِابان مى گذشت، نشانى باسگاه راگرفت و به آنجا رفت. در اتاق نگهبانى، مأمور بلندقدى را يافت كه خوابيده بود .
( دراگوش )او را بِداركرد.

آن مأمور كه در وافَع ريِس بِليس شهر ( كيليا ) بود و در در آن شب در سِسس افسر نگهبان، انجام وظيفه مى كرد ، خیلى بداخلوقى نكرد و خود ;ا :ر اختيار ( كارل درا گوش ) گذاشت.
( دراگوش ) براى حمل كردن ( يعشوب او گون ) كهكم كم به هوش مى آمد، از او يارى خواست و بعد از آنكه اين كار انجام گرفت و آن جسد
 او به مشورت برداخت. منأسفانه، هيح كشتى بخار در ( كيليا ) وجود نداشت نا آنها را به دزيا ببرد و ريِس بِليس محلى از اعزام افرادش به رودخانه جداً خوددارى كرد . او گفت:
 ( تر كبه ) و ( رومانى ) است و اعزام افراد من باعث ايجاد جو نحريك آمير

در بندر ( سويليم ) خواهد شد .
سِس به ( دراگوش ) بָشنهاد كرد تا به ( سولينا ) برود و از آنبا
 هدايت او و انجام خواسته هايش را داشت، فرمان داد تا ها همراه ( كارل دراگوش ) برود .
آماده شدن آن مأمور و بعد هم بیداكردن اسب و گارى جديد ، تا ساعت سه صبح طول كشيد و آنها در آن ساعت سوار بر گارى شدند و به راه افتادند .
تقريباً ساعت دوازده ظهر بود كه ( دراگوش ) به ( سولينا ) رسيد .

 تماس بِگِرد .
( سولينا ) كه بعد از معاهدهٔ ( برلين )، جزو خالك ( رومانى ) به شمار
 بزرگ نبود .

 بلبس محلى به او گفت:

 در بندر ( سولينا ) نيست و من فكر مى كنم در جاى ديگرى لنگر انداخته باشد
( كارل درا گوش ) با ناميدى آنجا را نرلك كرد و رفت. او در فاصيلّ
 جستجوى كشتى گمرل رفت و در ساعت بك ونيم بعدازظهر، آنكشتى را
:انــ.
بيش از دوساعت ونيمّ، :ث زمانى كه ( لاد كو ) تعيين كرده بود ، باقى
زدانده بود .
( سرزّ لاد كو ) در مدزیى كه ( كارل دراگوش ) مشغول انجام آن
عسلبات بود ، حها مى كرد ؟
او دز حالِيكهكرجى خوز را در بِّه نيزار سواحل ( دانوب ) قورا .إده ود هكرجى دزدان را زيرنظر داشت. هيِي نشانها ای حاكى از آماده

 كتُتیى Il به حركت در آورد و با آن تَه هاى شنى موجود در رود خانه مواجه شود .
در ساعت يازده هبـع، دو كشنى از طرف دريا ظاهر شدند. . ( سرز لاد كو ) با دضت آنها را تماشاكرد و يِكى از آنها راكه متعلق به ناخداى هاهرى بود ، شناخت. او متوجه شله كه ( استريگا ) از صبح تا آنهنگام در بیى يافتن يِّ ناخدا بوده است. موقَع عملى كردن نقشه سبده بود . ( لاد كو ) كرجی خود را از بناهگاه خارج كر: و با سرعت بطرف كرجى دزدان راند و

كرد و فرياد زد :

ـ آيا كسى در ایِنجا نيست؟
از داخل اتاقلك كرجى دزدان، ( ايوان استريگا ) با عجله بيرون آمد .
( لادكو ) با ديدن كسى كه چند ماه همسر او را دركرجى اسير كرده بود ، بسيار خشمگين شده ولى خشم خود را فرو خورد ـ ستس رو به الو كرد و گفت:

ـ آيا به بك ناخدا نِيازى نداريد ؛ ( الستريگا ) با همان نظر اول، ( سرز لاذ كو ) را شناخت ولى او هم

سعى زيادى كرد نا خونسردى خود را حفظكند. به همين دلبل در حاليكه
 آقاى ( ايوان استريگا ).
( استريگا )گفت:
ـ باوجود ايِن مى خواهى به اين كرجى بيا يـى؟
(لاد كو ) گفت:

- حرا كهن نه. من ناخدا هسنم.
( استريگا ) با خود گفت:
 باشد ـ البته اين امر براى ما خيلى خوب است، ولى آبا او نقشه الى در سر ندارد؟
اند كى مكثكرد و باز با خود گفت:

 آنجا به حسابها رسيد گى شور شود
وقتى كه رشتهُ افكارش به اينجا رسيد، در حاليكه سعى مى كرد جلو

(لاد كو )،كرجى خود را بهكرجى دزدان بست و سبس خود نيز به

$$
\begin{aligned}
& \text { لبخند مى زد ، گفت: } \\
& \text { ـ آه، آيا تو ( سرز لاد كو ) نيستى؟ } \\
& \text { - حرا خودمهستم. } \\
& \text { (استريگا ) گفت: } \\
& \text { ـ آبا مرا نمى شناسى؟ } \\
& \text { (لاد كو ) گفت: }
\end{aligned}
$$

عرشة آن رفت.
چند دقيقه بعد ، ( ايوان استريچا ) كه به اتاقك كرجى رفته بود ، نزد
او آمد و گفت:
ـ مى خواهى بحويم چرا از ديدن تو در اينجا منعجب شلده ام؟ زيرا همهُ مردم خيال مى كنند كه تو مرده ای. از وقتى كه از ( روستچولك ) عزيمت كردهای، مردم آن شهر تو را فراموشكرده اند و تو را در زمره مرد گان مى بِندارند .
( لاد كو ) همحچنان ساكت ماند و ( استريگا ) گڭفت:
ـ از آن وقت نا به حال حه می كردی؟
( لاد كو ) بٍسـخ داد :

ـ از آن وقت تاكنون در رودخانةّ ( دانوب ) و نزديك دريا بودم و
هيحتو تت از اينجا دور نشدم.
(استريگا ) بٌرسِد :

- حرا الينفَد دور از ( روسچچولٌ )؟
( لاد كو ) جواب داد :
- تحون در هنگامه جنگ، كارها در ( بلفارستان ) زياد مطابق ميل من

بِيت نمى رود .
 نگاهى به ( سرز لاد كو ) انداخت و در حاليكه با تمستر مى خند يد ، به او گفت:

ـ آيا با اين افكار و رفتارت باز همكسى مى تواند تو را وطنيرست
بنامد ؟
( لاد كو )گفت:
ـ نه، خودم هم دوست ندارمكه اينطور باشد ، چون زياد از سياست خوشم نمى آيد .

زول ورن / 11

در همان حال، ( استريگا ) بهكرجى ( لاد كو ) كه به عقبكرجى او بسته شده بود ، نگريست. ابتدا كمى لرزيد ، زيرا او متوجه شد كه آنكرجى، همان است كه مدت هشت روز در اختيار او بوده و با نام ( اليليا بروش ) در ( دانوب ) ماهيگِيرى مىكرده است.او در ( سملين ) نيز آن را ديلده بود كه بهلو گرفته، بنابرابن با خود انديسِلد كه ( لاد كو ) حتماً درو غ مى گويد كه هيحوقت از نزدِكك دريا دورتر نرفته است و حتماً نفشه ای در كار است. بـه

همين دليل برسيد :
ـ آيا از وفتى ( روسحّولٌ ) را ترلك كردهاى از اين سواحل دورتر
نرفته ای؟
( لاد كو ) بِاسـخ داد :
ـ
( استريِا ) گفت:
ـ تو درو غ مى گويى آقاى ( سرز لاد كو )
( لاد كو ) برسيد :
-
( استريِا ) بِاسـخ داد :
ـ تو را نهء ولى آنكرجى را دا ديدهام
( لاد كو ) بومناصله گفت:
ـ بله، شايد درست باشد . من آنكرجى را سه روز است از مردىكه
از ( وين ) آمده بود ، خريدهام.
( استريگا ) گفت:

( لاد كو ) گفت:
ـ مردى با بوست قهوه ای و عينك سياه. جوابهاى ( لاد كو )، او را قانع كرد و سست شد . او در هرحال با

 دهانگر گ انداخته و حالاكه به اين كرجى آمرد آمده است، ديغر هر گز زنده از آن خارج نخواهد شد.


 مى بروراند
 يارانش در مورد استخدام ( سرز لاد كو ) مشورت ا
ـ بسيارخوب، حر كت مى كنبم.
( لاد كو ) از درونكيفى كه ازكرج كرجى خود همراه آورده بود مقدارى
نان خارجكرد وگفت:
ـ حالا ظهر است و من از ديشب تا به حالل حيزى نخوردهام. اگر
اجازه بدهى، من كمى غذا بخورم.
(استريگا )گفت:
ـ اشكالى ندارد، ولى ما بايستى قبل از آنكه شب شود، به دريا
(لاد كو ) گفت:



 طرف دبگر، حس كنجكاوى او بسبار نحريك شده بود تا اين امر را بفهمد

زول ورن / 1-1

كه آيا ( سرز لاد كو ) در بارةٌ همسرش و زندانى بودن او چيزى مى داند يا نه. به همين دليل، دوباره بطرف سكان بر گشت و وقتى به ( لاد كو ) نزديك

شد، از او هرسيد:
ـ آيا در مدتى كه از ( روستولك ) دور بودى، خبرى هم از آنجا
شنيده ای يا نه؟
( لاد كو ) گفت:
ـ هـ هر گز
( استرِيگا ) بِرسيد :
ـ آيا اين بـى خبرى باعث تعجب تو نشده است؟
( لاد كو ) گفت:

- برای چهه موجب تعجب شود ؟
( استريگا ) گفت:
ـ من خيال مى كردم كه تو همسرت را در آنبا تنها گذاشته ای و خود
به اينـجا آمده آى.
( استريگا ) گفت:
ـ بله، همينطور است.
بعد از آن، ( ايوان استريِا ) دهانش را بست و ديگر در اين مورد
چیِی نگفت.
حند دقيقه از ظهر گذشنه بود كه ناخداى جدليد ، فرمان برداشتن لنگر را صادركرد. سیس بادبانها را برافراشت و حركت كرد. ( استريگا ) در آنهنگام به عرشه آمد و بس از بررسى اوضا ع، به ( لاد كو ) نزديك شد و گفت: ـ لازم است كه به تو بگويم برای راندن اينكرجى، بايستى به جاهاى

عميق رفت.
( لاد كو )گفت:

- بله، مى دانم. برای شناور شدن، حداقل بايد آب دارای دو پِا عمت

باشد .
( استريگا ) گفت:
ـ نه، اينطور نيست. عمت آب براى شناور شدن اين كرجى حتماً بايد
هفت بِا باشد .
( لاد كو ) گفت:
 نديده ام كه يك كرجى با اين ابعاد ، براى شناور شدن نياز به پنان عمڤى

داشته باشد .
( استريگا ) گفت:
ـ اين كرجى با ساير كشتيها و كرجيها تفاوتهاى زيادى دارد و هدايت كردن آن هم بسيار مشكلتر است. آنحه راكه من به تو مى گويم انجام بده،

وگرنه بهگل خواهيم نشُست.
( لاد كو ) بُرسيل:

(ایِوان استريگا ) در حالِكه بادى به غبغب خود انداخته بود و به
كرجى خود تفاخر مى كرد ، شروع به شمردن مزاياى آن سفينه عجيب كرد و
اظهار داشت:
ـ نيمى از اين كرجى كه تو هدايت آن را بر عهدهگرفته ای در زير
آب است.
تازه در آنهنگام بود كه ( لاد كو ) متوجه شد علت آن كه دستهُ دزدان
رودخانهُ ( دانوب ) هميشه از تعقيب پِليس مصون مانده، نوع ساخت كرجى است كه آن را با مكر و حيله درستكرده اند و آنچهه كه در خارج از آب ديده مى شود ، ظاهرى گول زننده است.كرجى در واقع يك زيردريايى بود كه در قسمت زيرين آن كه به صورت انبار بود ، اموال اشياء غارت شده

زولد ورن / r-

را بְنهان مى كردند .
( لاد كو )، كرجى را به قسمت عميق رودخانه برد و در آنجا سكان را به دستگرفت. او در آنهنگام ترجيح مى داد كه حتى تصجب خود را هم نشان ندهد و به كار خود مشغول باشد تا مبادا سوءظن كسى را به خودش جلب كند، به همين دلِل، سر خود را پِايِن انداخت و ديگر سؤالى هم از
( استريگا ) نكرد .
( استريگا ) در لحظه هاى شروع حر كت و تا مدتى پس از آن، مثل اين كه به همه حيز مظنون باشد، از توجه و مرافبت در كار ( لاد كو ) دست برنمى داشت، ولى در آن مدت، اعمال و كردار ناخداى جديد طورى بود كه او را مطمئن كرد ـ او مى ديد نه تنها هيـِ رفتار بدى در اعمال ( لاد كو ) نيست، بلكه مهارتى راكه در همه جا شهرت داشت، براى راندن آن كرجى به كار مى برد ـ همين موضو ع باعث شد كه اندل اندلك آخرين ترس آن دزد دريايى از ( لاد كو ) نيز از بين برود و او را به حال خود بحذارد . ( ايوان استريگا ) با خوشحالى مشاهده مى كرد كه با آن طرز راندن، آنها بزودى به درياى سباه خواهند رسيد .
تقرِباً ساعت حهار بعدازظهر بود كه دريا از دور بِدا شد . به نظر مى رسيد كه آسمان و دريا در يك نفطه به يكديگر متصل شده اند . در آن

وفت، ( استريگا ) به ناخدا گفت:
ـ بالاخره رسيد يم.
سِس نگاهش را به دريا دوخت. در افق، يك كشتى بخار پهارصد يا بِانصد تنى را د يد كه بِپحم بزر گى روى د كل آن برافراشته شده و در اهتزاز
 كرجى به اهتزاز در آورند و به این ترتيب، به آنكشتى پِسـخ و دستورات لازم داده شد . در آنهنگام، ناگهان ( سرز لاد كو )كرجى را بطرف جنوب شرقى


چرخاند . ( استريگا ) مضطرب شد و تصور كرد كه او قصد دارد در ساحل راست بِهلو بِيرد ، ولى بعد با خود اند يشيد كه شايد وجود يلك تِهُ شنى در آن محل باعث شده است تا او مجبور به ايِن كار شود وكرجى را با آن شدت و سرعت به كنار بكشد . ( استريگا ) اشتباه نمى كرد ، زيرا يك تِّه شنى در مسير رودخانه و در سمت راست آن وجود داشت كه باعث واكنش سريع و ناگهانى ناخدا شد . صداى وحشتناكى بهگوش رسيد وكرجى بر اثر شدت ضربه ای كه به آن وارد آمد ، لرزيد و د كل آن شكست و افتاد ـ بالفاصله كر جـى در شن فرو رفت و بى حر كت شد . همهُ سرنشينان آن كه در اتاقك به سر مى بردند ه بر اتر تكانهاى شديد سرنگون شدند .

او به ناخدا نگاه كرد و ديد كه او از وقوع اين حادثه ابداً متأثر نشده است.
 به ( استريگا ) مى نگريست، انگار هيمِ اتفاقى نيفتاده است. ( استريگا )
فرياد زد:

ـ ديگر بازی تمام شد آقاى ( ايوان استريُا ). ایِنجا بِايِان كار شما و
ساير دزدان است.
( استريگا ) با تعجب گفت:
ـ منظورت را نمى فهمم. تو قرار بود ما را با اين كرجى به درياى
سياه برسانى.
( لاد كو ) گفت:
ـ بـله: ظاهر اً إِنطور بود .
( استريگا ) يرسيل :

$$
\begin{aligned}
& \text { - چیه می كنی؟ } \\
& \text { ( لاد كو ) بِاسـخ داد : }
\end{aligned}
$$

;ورل ورن / ه• $\qquad$
ـ ظاهراً؟
( لاد كو ) بِاسـخ داد :
ـ بله، ظاهراً. زيرا در واقع من عر گز قصد رساندن شما را به آنجا
نداشتم.
( استريگا ) گفت:

- بِس همةٔ اينها نقشه بود ؟
( لاد كو ) جواب داد :
ـ بله، تو در اينجا بايِد مكافات اعمال ننگينت را به من و همةٔ مردم
بس بدهى
( ا'يوان استريگا ) با ناامِيدى به أطراف خود نگاهكرد نا بِيند كه آيا
كسى برایكملكردن به او در آنجا حضور دارد يا نه و بعد از آن كه كسى
را نيافت، او هم به آرامى دستهای خود را در جيبهايش فرو كرد ـ سِس رو به
( لاد كو (كرد و با صداى تقريباً بلندى كه شايد ديگران هم بتوانند آن زا
بشنوند ، گفت:
ـ فـكر نمى كنم تو بتوانى كارى انجام بدهى، حون تعداد ما شُش نفر است و تو يكنفر بِشنر نيستى. اگر اقدامى بر عليه من بكنى، ديك, الi "... خواهند كشت.
( لاد كو ) همانطور خونسرد در جاي خود ايستاده بود و د.:
با تمسخر لبخند مى زد ، گفت:
ـ من، مثل تو به اين زند گى علافه ندارم و از مر گ هم نمى ترسمه، ولى قبل از مردن، همهُ شما را خواهمكشت ولى و انتقام ديگران را از شما خواهم گرفت.
( استربِا ) با شنيدن آن سخنان، بيش از آن نتوانسـت تحمل كنـن . او در حاليكه سعى مى كرد نوجه دوسنانش را به حوادث روى عرشه جلب كند

با صدأى بلند فرياد زد :
1.1 / سررُ لادكو

ـ أى مرد بِست.
در همان حال سلا كمرى خود را از جيب بيرون آورد و وقتى به فاصلئ سه قدمى او رسِد، تيراندازى كرد . ( سرز لاد كو ) با سرعت خم شد اور
 را نا دسنه در فلب ( استريگا ) فرو كرد . ( استريگا ) فريادى از وحشت و
 كدرى او را برداشـ.
بنج سرنشين د يُگر كرجى פصد داشتند به او حمله كنند، ولى ( سرز لاد كو ) دو دسـ خود راكه در هر كدام يك سلاح آتشين بود بطرف آنها درازكرد و گفه:

ـ زود نه عثب برويد .
سِس فرياد زد :
ـ من يازده فشنیگ دارم و فكر مى كنم الينها براى از بين بردن شما
كافى كاشد .
مردان بى تصميم و بى حر كت مانده بودند . ( لاد كو ) مى دانست
 خواهد شد ، به همين دلِلِ، فوراً گفت: ـ من تا سه مى شمارم و همه بايد از كرجى چیاده شلده باشند و گرنه شليث خواهم كرد .
سِس بدون این كه فرصت بدهد، عدد يك را به زبان آورد ، ولى هيٍحچس از جاى خود حر كتى نكرد ـ وقتى شماره دو راگفت، دونفر از آنها به عقب رفنـن كه كرجى را ترلو كنند ، ولى سه نفر ديگر، انگگار براى حمله به او نقشه ای را در سر مى بروراندند . ( لاد كو ) شمارة سه راگفت و بِلماصله شرو ع به تيراندازى كرد . يكى از آن سه تن روى عرشه افتاد و دونفر ديگر فراركردند .

زول ورن / F •
( سرز لاد كو ) نگاهى به درياكرد و متوجه شد كه كشتى بخار به كرجى نزديلك مى شود . فاصلة آن در حدود يلك مايل بود . كشتتى همحچنان نزديلك و نزديكتر مى شد ـ در همان وقت، يك كشتى بخار ديگر در مسافتى اند كى دورتر به حشهم او خورد كه بطرفكرجىى در حر كت بود و با سرعت زياد مستقيماً به جلو مى آمد .
هند لحظه بعد ، ( سرزّ لاد كو ) در جلو كشتى بخار جديد ، دوست و همسفر خود يعنى آفاى ( زُزر ) را شناخت. او نجات يافته بود، زيرا ( كارل دراگوش ) بهكملك او مى آمل . چند دفيفه بعد ، عرشهُكشتى بخار خريدار اموال مسروقه، بِر از سربازانٍ بِليس گرديد و همهُ سرنشينان كشتى، بدون هيـع مقاومتى تسليم شدند .
 مى رفت، دويد . در ميان همهٔ درهاى اتاقها، فقط يكى بسته بود . ( لاد كو ) آن را با يك ضربت شانه باز كرد و در آنجا با همسر محبوبش ( ناحا ) روبرو شد كه با حيرت و ناباورى او را مى نگريست.

خاتمه

در ميان شعله هاى آتش جنگ بين ( روسيه ) و ( تركيه )، عاقبت آن دسته دزدان زياد جلب توجه كسى را نكرد ، ولى در تاريِ اينطور ثبت شده است كه همة آن دزدان دريايى، از جمله ( تِيحا ) كه در ( روسـحولو ) به سر مى برد ، براحتى دستگير و به دار مجازات آويخته شدند ، بدون آن كه كسى از مردم آن منطقه از اعدام آنها ناراحت شود و يا در اين مورد به مقامات فضايى اعتراضى بكند .
זس از مدتى؛ همهُ مجهولات آن رويدادها براى ( سرزّ لاد كو ) روشن شد ـ از جمله اين كه متوجه شد علت زندانى شدن او دركرجى دزدوان، بر اثر اشتباه بوده است و در واقع او را به جاى ( كارل دراگوش )گرفته بودند
 براى تحقيت در مورد ( ايليا بروش ) به شهر ( سزالكا ) اعزام شده است، خود را با عجله به آنجا رسانده و منزل او را غصب و با كميسر اعزامى از

طرف داد گاه شهر ( گران ) مصاحبهكرده و خود را ( ايليا بروش ) معرفى
كرده بود .
( سرز لاد كو ) همحْنین به چچگونگی ربوده شدن همسرش ( ناچا ) بوسيله دزدان رودخانة ( دانوب ) و مقاومت همسرش در برابر ( ايوان استريگا ) و دروغهايىى كه در مورد مردن خودد و بيوه شدن آن زن بی گناه
.يه او گفته شده بود ، بی برد .
( كارل درا گوش ) به او گفت:
ـ ( ايوان استريگا )، شبى عكسى راكه از شما در دست داشت، به همسرتان ( ناحا ) نشان داده و ادعاكرده بود كه شما مرده ايد و آن عكس را هم بِس از مر گ شما ، از داخل يكى از جملدانها يتان به دست آورده است. المته هرجه او در این مورد بِشتر بِافشارى كرده بود ، ( ناجّا ) سخنان او راكمتر پِذيفته و با داد و فرياد او را از سلول خود در انبار كرجى رانده بو2.
همهٔ اين رويدادها ديگر به تاريخ بِيوسته بود و ( سرز لاد كو )كه همسر و خوشبختى را به دست آورده بود، فكر گذشَه و بدبختيهاى آن را نمى كرد .
چحون با شرايطى كه پِش آمده بود ، ورود به سرزمين ( بلفارستان ) براى ( سرز لاد كو ) ديگر امكان نداشت، او مدت يكسال، با همسرش در شهرى به نام ( كيور گيوو ) متعلق به كشور ( رومانى ) زند گی مى كرد، ولى هميشه با دل و جان در انتظار ديدار وطن و باز گشثت به ( بلفارستان ) آزاد

به سر مى برد .
ِيكسال بعد، تزار ( روسيه ) رسماً برعليه ( بلغارستان ) اعلام جنگ داد . ( سرز لاد كو ) هم از داوطلبان خدمت در ارتش ( روسهه ) براى آزادى ( بلغارستان ) شد و به آنها بِيوست. از آنجا كه ( لاد كو ) با همهُ راهها و صحنه هاى عمليات دركشور

خود آشنايىىامل داشت، فتوحات فراوان و چيشرفتهاى شايانى هم در اين راه به دست آورد .
وقتى جنگ به بايِان رسيد و ( بلغارستان ) آزاد شد، ( سرز لاد كو )
 ادامه دادند .
( كارل دراگكوش i، از آن به بعد، يكى از دوستان صميمى آنها به شمار مى رفت و سالى يكبار از طريق رودخانه ( دانوب ) به ( روسحول؛ ) و نزد آنها مى آمد .
امروزه وجود راه آهن كه خطوط آن به تدريج در همه جا گسترش مى يابد، مسافرت را خيلى آسان و راحتكرده است، ولى ( سرز لاد كو )
 خمهاى رودخانهُ ( دانوب ) مى گذرد و به ( بوداسِست ) براى ديدن ( كارل



رسيدن به همسرش مشغول بود ـ


 مى آيند.
كوچكترین آنها، با كمك ( كارل دراگوش )، در اداره پِليس قضا ییی
 كار مى كند .
ِّر دوم، جانشين بدرش، يعنى برندهُ جايزه مجمـع ( دانوب ) شده
 ماهيگِيى، در صِيد ماهيهاى ( استروزن ) بسيار استادانه عمل مى كند و ر در

بزر گترين بسر خانواده نيز جانشين بِدر در امر كشتيرانى شده است و
در راندن كشتيهاى بادبان دار و بخار و غيره، مهارت بسيارى همحّون بِدر
دارد .
هرسه بِسر، احترام بسيارى برای بِر و مادرشال فا يلنـلـ .

بإِان


