

## امير عنشيرى

## مردىاز دوزخ

## جلد اول



كنون معرفت
'ٓهرانـ خيابان لاللزار تلفن تلعر افى »معرفت،

جاب اينكتاب درجإِانه ويلا انجأمكرديد



 پث三
, بالخانهك
 برسيم ؛
"احمد آقسوه كه در كنار او اسبميتاخت - معلوم نيست قربان. نزديا شهر خارجيشد. آنها جندمنزل ازما جا جلو تر هستند. هبا لخانی، خندهاى كرد و كنت:


 از ياك در بيانينـن


-
 خواهيم ديد .
بالخا: با عفت :
-


## هردیاز دوزغ



 ـاشت، منصرفكند. خودثرا بار رسانـانيد و كفت:
-
ابالخانىه با لجن تندى كغت:

- فكك میى كنم أكر ساكت باشى، بهنى ميتوا نيم براه خود
ادإه بدهيم.

- ميل ندارم حرفهانى بىسروته بشنوم.



 ومحافظت كاروان را بعهنه بكيرند .
مسافتى - مصلوم نيست جرا فايرخان يـوان حركت كادوان ، اين ماموريت را بما دادا



 با شند . و باز سـكوت بـش آمد. ,



|الميرمشيرثى
باو دل. دادد بود.

3才




 .
بازميكردد واو دا بخا نه خود ميبرد .

 حرفى بزند: با شتاب بدنيون خا نه رفت.. مرد ايستاده بود: دن تاريكى، نكاهتر بدنبال او دويد ..


بود ووداع دودلذاده ;ا عينكـريست.

رفت. يا برزكاب كناثت و برزورى اسبنشت
 اسب تاخت .

حوأسش درشهر اترار، و خا خانه معشونه جشمان يراز اشك اوراكه در نور فا نوس ديدهوبود،همرجنان






مردىاز دوزخ
 نوجعى ندانت


- قَربان، اك, اجازه بدهيد، درمنزل بعدى كمي استراحت




 كفت :

 نآآنبا جِعدر راه هستا




هناسبى المت .
ـ الـم اينتهه كَو جك جيست؟ -
'بالذانىه زيرلب تككرادكرد: هرسبان.




 ;ا تارومار كـد ;خمى شـمر. احمدكمنت: قر بان، هنهم در آن جتك شـو كت دأثتم و دد

امير عشيرى
جناعراست صیجــكيدم .

- ولىمن ترا بخــاطر نهى آورم.
 جنكجوى سا!دهئى بوديد.
;
_ كشيـُتجى !

ـ مثل اينـكه اون大ارشما متوجه اتيار است .

 ا.هت. دراتیار، دختتىبزيبائىاو وجود ندارد. بعد خنلده معنىدارى كيرد و كفت:
 ازوجود جنين دختى زيبائى با خبر نشده است.
 دارد . هـر كـى فكى تَعاحب او را بههغز خود راه بدهد، اما نش نميدهم.

- شما مردشجاع واز جان كنشتهاى هستيد : - و وتوهم يكجنـكجوى وفادار. هردوسكوت كردند... جاده از كنارتهه ميـكنشت. همينـكــه
 اگى هواروشن بود، سواد شهر راميديديم.
 بحوالى Tآنجا رسيدهايمه..
طولي نكشيدكه وارد شهر هرسبان ثدند. از سرعت اسبها كمّكردنل. آهسته يش ميرفيرفتند.
 \&سافرين جا ومكان تهيهميكند. بهآنجا ميرويم. ــ ازاينداه بيا نيد.

مردىاز دوزخ
-رسبان، در تاريكى فرورفته بود. صدایبرخورد سماس اسبان


 تو به وضع اينجابيشاز من آشنا هستى • جلو برو و جاى مناسبى در نظلر بكهر .



 دقالبابكرد. "بالخاثى بها بانجا رسيدو كفت: بِيفايده است. مىبينى كــ نرابخانه تاريك است.
الحمدكغت: قر بان، صاحبش همينججا منزل دارد.

 جوانى رايشتسر كذاشته است، برخاست وبرسيد: -
الحمدكفت: باز كن. آشناست.




 را بدوسواد جوانكه مقا بل درايستاده بودند , انداخت ور با با لحن

لرزانى كفت :
بشا بشابخا نه منخونآمديد.
 قربان، قسرت غـايرخان با مى بينيلئ

اميرعشيرى
جيرمود برسيد: حندندنفرهستيلد ؛ احمد، اورا كنارزدورو كىد به بالخاش وگفت : داخلشنويد،
 هِالخاشه قدم بر آستا نه درگنذاشت وبهيرمرد نكاهكردو

كفت :

 بيرمرد اطاقى براى شما درنظر بكيرد. بعد باتفاق او بهاصطبل عميرويم بالخاش داخل شد وبهييرمود گفت: وقتزيادى دنداريم.عجله كن، مامدت كمى دراينجا ميما نهـ .

 بفرمائيد اطاقرا مرتب كنم. وبداخل اطاقرفت... كمى بعد بيرون آمدو كفت: ايناطاق دخترم است. بجز اينجا، جاى ديكرى كه مناسبشما باشد، ندارم. او الان بيرون ميـايـ ها بالخاثىه ناراحت شد وكفت: مزاحم دخترتنشو †ازاطاقش خارج نشود. مادرخود شرابذا نه هـى تـــوا نيم استراحت كنیـ
 گيسوانش را درزيردوسرى سفيّى ينهان كرده بود، درو آستا








هردىاز دوزخ


 ربالخاث، لبخندى بروى لبا نش آورد و كنت: لطفـواريد،

 دختر يرسيم: شرابمميل داريد ؛


 دخترسرنورا پِائينانداخت و T Tهسته كفت: ايلى .



 سردار
بالخان مها بطور كه بكا هش بر و برو بود. باخنده كفت: خـيلى
 - اجازه ميدهيد برار هـهـا شراب بياورم. - بیميل نيستمه رايلى، ثتا بان بهشرا بخا نهرفت....







|ميرعشيرى



 اضطراب ووحثت در آن آحساس ميشه، به با لخاش كفت ـشراب را انخوديد . ميخو اهــد شما را مسهوم كند . خـيلى

وحشتناك اكت .
بالخان ازجا يش بلنـدشد. یا جووراب مانده بود و از كفته
"أيلى" سزدر نمى آورد .

ايلى كفت : دوست شما ممان كـنى كه اسـهـا وا وا به اصطبل

- یدرت چم ميد| ند؟
_ ـ
- يستواز كجا فجهميدى كه دوست من ميخخو اهد مرا مسهوم !

 شنراب ميريخختر.




 هسهوم كند!!




بالخانرا نسبت بخود برا نـكيزد .

مردىاز دوزخ
 ميايد. مثل، اينكه يدرم هم با با اوست. بالخـاث دريكلجظه تصميم گرفت ... - تو برو يشتآن يرده مخفىشو. هر وقت صدايت كردم، بيرونبيا

 نكاهشدا بدراطاق دوخت وسعى انىد آرام وخو نسرد باشد. .
 شد . تنك شناب را با دو جام بـر كف اطاق گنذاشت و با خنده كفت : - قر بان ، ماامشب مهمان او كه خودت درست ميكنـن.

 واداشت . او ينداشت كه حرفهـاى ايلى: حقيقت نداشتهاست. يرسيد : اسبهارا بهاصطبل بردى: إي -- يس_قبلازطلوع آفتاب ميتوانيه حر كت كنيه؟
 - بهرحال با يد هرجهزودتر براه خودادامهدهيم
 بالخاثى در حاليكه نكاهث بان باو بود كفت: مرد بزد گوارى هستى سايان ولىمامهومان هستيم الـيم




معلوم است.
بعد زو كزد بدـا يان و كفت: باشها ديككر كارى ندارم.مىـ

اميرعشيوى
توانيد برويد
ها يانه ازاطاق بيرونرفت.



 ازمخفى كاه بيون مىروم وبزير دستش ميز نم. حيف است دكه او

- بميرد.

با لخان باحمدنتاهكرد و كفت: بر ایخودتهمبريز


 منجنيناجازهاى بخودم نميدهم كه درحضور فرما نده خـوود شـراب - بنوشم

بالخاث با.خنده كفت: ولى هناين اجازه ;ا بتوميدهم. مـا درماموريت هستيم. با يد باهم دوست باشيهم.
 مرأ ميبخشـيد.
بالخان جام خودرا بالا برد و كُفت : مينخوديسمم بسالمتى
غايرخان ، فرما نرواى اترار



 از همان شراب نوشيل . با خود كفت : ״حوفهاى ايلى بى اساس * . بود
 احمى حهلهاى بكار برده باشد . خود او ديده بود كه جيزى در تنك شراب ويختهاست...

مردىاز دوزخ
احهد گغت: قربان، ميل بفرمها ئيد


 وبا لحنى آخطى ابTامميز كفت:

 احهـ هراسان شد. بالذخان جام
 ميكنى ؛
وهمينـكه بطرفاورفت، بالخاش كغت: كارش ذداشته باتى. دختر سايان است • بمن خبر داده بــود كار تو شـراب را مسهوم كردواى





 نونـون اليلى وحشتزده، زڭكاهى باحمد كرد و بعد متو جه با لخاثن.شد وكفت :
 Tاسان است . اينجاهرا بخودشوبدهيد كهبنوشد. . با لخاتى خنديلو كفت : بدفكرى نيست . نظ, خذودت جيست احمد ؛




اميرعشهرى
 - من بيش لز يك يك جام زميتو انم بخورم




 احمد جام شراب وابا










ترامامو2 كتڤتن من كرده بود؛
 حان
 - از خودت دفاع كمن ... أحهق ... ميخواهم ;را دفاغ ازخودت بكشم .


 جروى


مردىاز دوزخ
 را بحال خودش بكنار. جون اکى اوْكشته شود، آنوقتٌ ديكى كسیي. نيست شالبخا نه را ادارهـكنـلد .
 بتواند باحرف، اورا ازأين رفتار جنون آميزش بازد أـوارد. يـكبار
 تو با با لخان طرف هستى . احمد خنده كو تاهى كىد و با لحن كينه آميزى كفت: وقتىتى1 كشتم ، شمشيرم دا ميا ندازم - دست از دحماقت بردار. - ازخودت دفاعكن. ترسو ... مـكى نمى كو يُى كه درشمشير زدن نظيرندارى .
ــ ولى نمِيخْواهم تِّ ا بِكشم .

 بالخات كفت : اين مبارزها كا كه توشروعكردهاى ، بالاخره باكشته شدن يكى ازمادو نفر تمام ميشود . توباي








 صورت بـكيرد ويرْوز شود ازهمان الحظات|ول، احمدحس كرد


امير عشيرى
كمكم خشم و نفرت وجودبالخاث را كرفت . . . حالا ديكى بعصد

 را غافلكيير كند وزخمى مهلك براو وارد سازد. ولي بالخانى، اين





 را سسازد
احمد دندان هـايش را بروى هم مى فـشرد . اين نشا نه خشم و كينهان نسبت بسه بالخاثن بود . جنـكجوى اصيل، براى آخرين بار بـه او كفت : هنوز هم دير نشده ، مى توانــى شمشيربت را 1 بيندازى
احمد بالحنى كينه آميز كفت:
 اترار بدست احمد آقسو نـامى كمثته شد و آنْوقت من جاى تىا مى كيرم .
اودراين هنكام بهنفس نفسا فتاده بود. اضطراب برجهرهـاث رنك كرفته بود. از جشمها يش بيدا بود كه بورحشت افتاد افتاده است. ولى نميخواست آنرا ظاهر كند و تسلبيشود. جه كسى اورا ما مامور كشتّن بالخاش كرده بود ؟ ..... باين سـئوال حوادث بعدى جوا جواب ميداد ...
بالخاش كفت: بهتر است دست ازحماوت بردارى و خودت را تسليم كنى
-- بيجهت خودترا بكشتن ندهـ - ولى من اطمينان دارمكه تىا ميكشم .

مردیاز دوزخ
با لخائ يوزخندى زد و كفت: امثال ترا زياد بخاك وخرن
غلتا ندهام .
احهد :هـا خشم فراوان كفت : و اين باء من تو را ازِّا
درميآورم
وبدنبال اين كاما خلدنده زشتى كرد ...







 شمانحال لكسى بشكم احمه زد .



 اطاعست كنى و بكوئى جه كسى تو ;ا مامور كشتن من كــرده

احهد كه راه كر يزى نداثت، درحاليكي نكاهش بهبالخاش
بود. بعداز مكت كو تا هـى كفت: قول مودهاهم.


اصيل يهروز شدهاست، ازخو شحالمي لـيخندى بروى لبا نش آورد و
 با لخاني كفت: احمد دوست من است. با بد علت اين رفتار



امير عشيرى






 نتوانست، ودر كف اطاق درغلتيد. اTهسته زير لب گغت: مـغ..من... rerته شدم . شيار های خون بر كف الطاق دويد ... دست هــاى او از

 -ميرينحت






 نتست . با دست آهسته بصورت او زد. صثلايش كــرد : احمد... ...

 افتاد ..
 جهيست؟ حرف بزن.



مردىازدوزخ
او ... او... خود كرفت بّ! لخان سعى كــرد او را بحرف بياورد ... لكن احمـد

مرده بود . بلِكهنار او ايستاده بود، آهسته كفت: اومرد. بالخاث با تأر گفت: تقصير خودث بود. من نمى خواستم
اورا بكشم .

ازجا برخاست. بها|يلى، نكاهكرد وكفت: زودبرو،بدرت
را خبر كن كه با ينجا بيا يد.


 از خون احمد ر نكين شده بود، باك كـرد ود ودر غلاف فرو برد و بكمر بست .
طولى نكشيدنَه

 نكاه كرد وبا لحنى اضطراب آميز كفت: ڤر بان. شما زندكى مرا تبا• كرديد
بالناثى كفت: من نميخو استماوزا بـا بكشم. ولى بهرحالـيكى ازما دو نغر با يد كشته ميشه دخت دخترت

 قضيه را برايم تعريف كرد . باور كنيد ه-ن از وَعـد او الطلاع نداشتم بالخانى بالحن آرام ومايمى كفت: ميدانم. فعلاوتت كفتن



امير عشيرى
دردسر درست بكند . تا صبح نشده. جسدرا سربهنيسـت كّن. وقت زيادى ندارِيم.
سـايان متحير بود چكار بكند. جسد راكجا بـرد . اومىـ
 شر ابخا نهاث را خوانياهند بست و اورا بز بزندان خواهند انداخت اتى بزندانهم نيفتد،بدون شكبراى او ودخترثى درهرسبانديـكى

جانُى نيست .
ايلى دست بروى شانه يدرنى گّاشت و كفت: يدر، من بشما
كمك ميـكنم.
بالخاث منبا يد حر كت كـم.
سا يان در انسـديشه فرو رفته بود . جارهاى نداشت . با با يد
 و كفت:

راه ديـكى بخاطرم نميرسد.
بالناش خنده تلخىى كرد و كفت: يس. ميخواستى او را بــه
 ببينم، اين جان براء جـا جيست؟
سا يان كفت: تفاله شرابرا دراين جاه ميرينـيم . جنكجوى اصيل كفت : فكر خو بى است بايد فور فوا دست بكار شد.
 را برداشت و جلوتراز آنها ازاطاق بيرون آمد... سايانو بالخانى


 برزمين كناشثتن. سا يان نفسع تازهكردو كفت: درعمرم چخنين كارى
نكرده بودم.

مرهىازدوزخ




 بالخان سرجاه ,1ا بست و كفت: - بقيه كارها با ايلى، كه كف اطاقش را از خون مقتـول باك كند
سايان يرسييد: شما عازم كجا هستيد سردار؛


 اينـكه قصدديدار خان مغول را داشتند. بالخاثى آهسته سرشورا تكانداد و كفت: همينطور است. حالا

بيائيد ازاينجا خارج شويم. از زير زمين بيرون آمدند.
.

 احمد آقسو، نقشه صندرصد حساب شدها الى بر ای كشتن هن كشيله
بود ...

ايلى سرش را بسه زير انداخت , كفت : اين وظيفـه من بود كه نكنارم جنـكجوى اصيلى مثل شما ، ناجوا نهـردانه كشته شود ...
سايان برسيد: جه وقت حر كت ميكنيد؟ بالخاث بـون تانمل:كفت: همين الان. - يس اسب شمارا T Tماده كنم؟ - خيلى ممنون مى شوم . اسب احمد آق سو هم مال شما باشد

اميرعشيرى



 ميخواست شما را بكشد.
با لخاشى شا نهها يش را بـا والا انداخت و كفت: واله . خ خود
مننم دراین فكى رهستم وهنوز نتوا انستهام علتش را بفههم . حتما دليلى داشته.

- قبلا بانها اختالافى بيداتكرده بود؛
_ نه. بهيجوجه. ومن ازهمين در تعجبم. - وافا تعجبآوء است . باخبر كر ديد

 حتما باين فكر افتادكه ممكن است خودنیهم مجبور شود از آن
 راتوى يكىاز جامها ريخت بالخاتى باخنده كفت: كمالا صحيعاست. شما دختر زر نك و
 خواست ماموريت خودتان را يك روز عقب مىانداختيد و يششما ميها نديد
- درمراجعت همين كار راميكنم . _ الميدو ارباشه ؛ - بله : حتما ، جون با يد بذحوى محبت شما را جبران جشمان دختر ازخوشحالي برق زد. احساي كرد كه باين جوان شجاع عالاقمند شلهاست ـ كغت:

مردىازدوزخ

- مىتوانم بیرسم آن سوداكىان براى جهمنظورى بماقاتات خان منول مىرفتند ؛ بالخاتىكفت . اين. .يك ديدار دوستا نه است كه درزوا بططها وآنها موثراست . ايلى كفت : من تصون كمدمكه خداى نـكرده اختلافى يس

To To
ــ زه . ابدأ اختالافى دربين نيست .
 ازجانب خان مغول وجنكهای او ميرسا


 سايان در راكشود وازآنجا با صنای بلندكفت : قربان . اسبشما آماده است .
آندو بيكديكى نكاه كردند . نكاه ايلى . گــويا بود
احساس ميشدكه از رفتن بالخاش اند اندوهكين است است


 كرفت . فشرد وبالحنى دوستانه كفت : باميد ديدار . . قلب هايلىه از حرارت نورانكيز دست مردجوان لريزي زرنكجهر•انْاندكى تغييريافت .لبخندى تاسف آميز بروى لبانش

Tورد و كفت :

- باميديديدار .






اميرعشيرى

|نتظارش را نداشت .
از شرا بخا نه كه خارج شدند، سايان كفت : قربان، خواهثى

بالخانى كفت : متشكرم با يـ بروم


 رود جوان با در د كاب اسب كنذاشت وخودش ران رابالاكشيد

 ركاب بشكم اسب زد واز آنجا دورشد .








 ايستاد وT T $ا$ شاه شمعدان را ازكف راهرو برداشت و بطرف اطاقثى

رفت ...

نزديك ظهر كاروانى كه از جاده ماريبيع بسوى مغولستان ميرفت . در ديدرس بالخاثي فراركىفت . سوار سلحشور كهاTفتاب
 ;ا روى زين بالآورد . دست راستش رأبر بالالى ا ابروا نش كذاشت

مر دیازدوزخ
,




 بنغسنفس افتاده بود و بدنش از ازعرق مرطوبر ششد



سوارى بتاخت بيش ميآ يس ، فرياد بر بر آورد: ـ سوارى بكاروان نزديك ميشود . دريكالحظه اين خبر بهكون سودان سواكران دسيد... و كاروان. ازحر كت بـازايستاد بـالخاش هما نطور كه بتاخت ييش ميآ هل ، از كنار كار كاروان


 آمد
-خجندى سكوت رابرهم زد و در حا ليكه با تعجب جوان



دارم كه بكاروان شما ملحق شوم .
 خون آمدى بالغان
 مىشد ، همه بدور او جمع شدند .
 يتيامى آوردهای ؛ جوان جنكجهو لبخندى بروى لبان آفتاب خوردهاثنآورد ry

امير غشيرى
,

بالخِيت يوزخندى زد و گَفت :


 بالفخان بالحن الطمينان بخشى كفت: ماموردِتمن دمينبود

كه گفتم. مطلبديكرى نسارم.

 ندارد. الطرإق ميكنيمه. يكىىات ـوازان فرياد بر آوزد: حر كت...
 ـهـتن سوداگِي اترارى كه در زاس كاروان درحر كت بودند، يشث هير نت ...
ماموريت بالخانى، سوداكُران انرارىرامتحير كـدده بود.



 كَّزفتند .

 هم كزد آمدند.
جندى كِت: بكما نم با لخات ماموريت ديككى دارد و از مـا ينهان ميكند.
بالجيج كفت: ممكن است غايرخان او را براى جاسوسى بدنبال مافرستاده باشد. خجندى كفت: با يد ازخودنى برسيم:. rV

## مردىازدوزخ

با لجيع بالحن تندى گفت: من اورا بحرف مى آورم. بايد
آنكاه از حجره بيرون رفت و براى بالخاث بِيغامفرستاد
 ثد. بايك نظر كه بقيافه سوداگران ازداخت، احساس كرد كهوضع

بالجيج كه مردى بلندقد و زورمند بود واز آندو،جوا نتر


بالخاث يكيك آنهارا نكاه كرد و سبس كفت: شما مرا
 مى كنم و سمت كثيك جى او دا دارم . مـاموريت من همان بود كه كفتم
همه در سكوت فرو رفتـد . جند لحظه بعد خجندىسكوت
 , الا از يك تن سوار در موقع خطر جه كــارى ساخته

بالجيج بشش از آندو كنجكاو شده بود. از لحنش احساس
 او ايستاد وكفت: همهما بامير انترار وفاداريم. ولىتو از از محافظت كاروانما هدفديكىى دارى، و اكىقصد اغغالمارا دانتهابانى، از اينجا زنده بيرون نميروى.
بالخاثُ خطـر را حس كرد . لختى انــديشيد و Tآنكا.
كويم، بيش خود نكهداريد . جون هنوز نمىدانم قضيه ازيجهقىار

همه بيكديك, نكاه كردند. خجندى كفت: بما اطمينــان داشته بات

امير عشيرى
جوان سلحشور، ماجرائى راكه درش ا با با نههرسبان بران برايش

 كفت وَصد داشتم كشته شدن احمد آقسو وعلت آن را بشها الطلاع بدهم
كمى_مكث كرد و بعد ادامهداد: نميدانم جرا الحمدميخوراست مرا بكشد. اين معمائى است كه دزمراجعت باترإر. كشف خواهم

بالجيج بوزخخندى زد وکفت: بارر كردن اين قضيه مشكل است. تودروغ ميگوئى




جزورشمشير هرسه شمار ا وادارا جقيول آن ميكنم.
 كهبالخاش بروى آنها شمشير بِكشد .
 كرد به بالجيج و كفت: با تو هستم. خیرا ايستادهئى ؟ حتى حاضرم بدون شمشير باتو دستوينجه نـبمكنم. خجندى گفت: شمشيزت را بينداز بالخاني. اينجاجاى اين حرفها نيست. بالناث باهمان لحن كفت: من با بالجيج طرف هستم. بايد باو بفهما نم بالخانى دروغ نميمويم. خجندى كفت: ما حرو ماى تورا باور ككدديم ودوست تو بالخاش شمشيرش ر را غلاف كرد. بالجيج خنده ای كىد و كفت: مردى جنـكجو و با ايمان

مردىازدودخ

 بكار

 بالجيتج برسيد: بجهد ليلِ:

 آنكسى , آكه نقسَه كثتن مراكثشيده بود. برز بان آودد. ولى مرك مهلتش نداد .
كمى مكثكرد. و بعداذ حجره آنها بيرون آمد. افكارت




 يريسان بطرف حجرهاث رفت.
در آنهوقع بسوداگىان خبر دسيدكه دوتن ازافراد


 بـايند
طرف عصر بود . خجندى بالخاث را جلو حجرهاث ديدو باو كفت :
 بالخان كِّت : اين دا خون انوم ميلانم
 - ايْ موضوء بر الى من معمائى شده $r$ 。

امير عشيرى
-





 - هیشود ديا ؛








 كفت : انجايت تـكان نخود.

 ؛
 تعستم. عزيزم i)

 ! sios s.
Vا
وقت اينخ حرفها نيست . آمدهام ترا ازخططرى كه جانت زاتهديد

مردىازدوزخ
ميكند ، باخبر كنم •
با لخاش ينداشت عوضى شنـيده است:

-     - منظورت را ازاين حرف نفهميدم! ايلى بر كف حجره نشـست و كفت يك نغس، تا الـ اينجا اسب تاختم. جندان اميدى بیيدآكردن تو دراينجا نداشتم. بالخانى كفت: حرفبزن. بكونو، جهخطرى مرا تهنديد ميكند؟ ايلى لب كشود:
- سوار ناشناسى درجستجوى توست. همكن است هما كنون


 5ه درهرسبان اتفاقافتاد، كشتهشد. منهملباس اورا اورا يوشيدم كهبين راه كسى مزاحمم نشود. بالخانى با ناراحتى كفت: اينحرفها باشد براىبعد. آنسوار از كجا آمده بود ؟ ايلى، نفسى تازه كرد و كفت : جسرا ايستاده ای ؛ بیـا - بنشتين


 - بدرت جه جواب داد أ ـ هيع • كِفت: شخصى را باين اسم نمى شنانسـل و نديهد است - جيز ديكرى نترسيد ؛


 برسيل و...
بالخانَ حرف اورا قَطع كرد و كفت: شماجه كغتيد؟

اهبو عثيرى
ايلى باخو نسردى گفت: يدرم باوجواب داد كد شخصى باسم بالخاش راهم نميشناسد .
 اين سوار از طرف همان كسى آمده كه ; عَته كشتن مرا كشثهه است ه
ايلى گفت: من فكرميكنم او آمدهاست ببيند احمد آقسو،
 بكند، آنسوار را دعوتبنوشيدن شيابكردي، تامنبتوانم خودبرا بتو برسا نم. اگیددراينجا يهدايت نميـكردم،تمامشبرا اسبميمتاختم
تا بكاروان برسم •

بالخاثي كفت: حدسيدرت درست است. آن سوار. با با احمد


ادامهداد: توهمينجا باش، تامن بركردمر.


در راه است وامشب باينجا ميرسد. هن بايد او را خارج إز اين منزل غافلكي. كنم.
ايلى كفت. هنهم باتومى آيم

- نـه، توهمينجا بمان،
- ولى وتو كه اورا نميشناسى. ممكن است بيكناهىدا بعوض او بقتل برساني.
- 

 بالخاشي وقتى ديد اصرار او درماندن ايلى بى كفت: عجله كن . هردو از حجره بيرون آمدند. كاروانسرا در سكوت فرو رفته بود. ايلى گفت: اسبمن آمادهاست. جو ان سلحشور كفت: چياده ميرويم . احتياط را نبايذ از

مردىازدوزخ

با تفاق هم ازدر كاروانسسا خار ج شـد ند وند ودرتار يـكى درجهت ومت داد
 منتظرش ميها نمه -





آهسته دست بالخاشُرا توى دستش گرفت وسمش رابرشا نه
او نهاد و كغت: دوستت دارم.

 با اينكه ورسنـكها ا; او دور هـتمه، ولى هميشه اورا در كنارخودم

تعلّ دارد. منهم ترا دوست داروم

 بود... دزهمان موقعصدایى سم اسبى از فاصله نسبتـا دور بـكوث

رسيل . .


دواينبط مسالد مر لووز ندكى بالخات مرد مورد علاقهاتى در ميان ...
بالخان كغنت اينسوار ناشناس كه باينطرن مى آيد، خيلى كته حر كت ميـكند. ايملى كغت : عتما اسب خهلى تند آمــده و حــالV خسته

شُهه .

اهيرعشيوى
هردوسكوت كيدند. صدایى سماسب ما نند رشته باريكيكى از

 آزاد مى آمد. با ترديد ازايلى جوسيد : ـ صداى سمإسبرا جطور هيشنوى؟

.

ـ اينغيرممهكن است است




غافلكير بكند. آهسته با يلى كفت :

- مواظلـ

هردو جلو Tآدند.اسبهمينـكه آنهاراديل ، ايستاد. بِالخانتـ باهداى بلند خطابجسوار گفت :

$$
\begin{aligned}
& \text { _ كیهـهتى؟ } \\
& \text { سوار زهحر كتى كيدو نهجو ابيد اد }
\end{aligned}
$$

بالخان باسـ نزديك شو شد وانيديدنتسوا
زين بسته شهه بود غرق درحيرتشند .
 كثتهان
بالخانى بِا تعجب كفت: جـa كسى ممكن است او را كَكتْت باشد ؟!


 ـ آره، خودث إست.

مردىازدوزخ

- بايد اورا درهميننزديكيها كـثته باشند. ـ ــ كار راهز نهاستا با لخاث بوزنخندى زد و كفت: راهز نها؛ نه. آنهـاهيرهو قت



 ها ملى، بدونتامل جواب داد داد كسى بااو نبود. ـ ــيلى عجيب استا - بهرحالقاتل بـاكثتن اينسوار، تىا ازمركُحتمى نجات . با لخان خنده كو تاهى كرد و كفت: فقطز حمهت مراكم اكمرده.
 شدن احمد آقسو خبر داثته

 ـ او اوبا يس ازدوستان تو باشد.



ـ جـسدرا هم ميبريم؛
- با اسب وجسدكارى نداريم . ـ از جه ميترسى؟







اميرعشيرى
 دارم. خودت همميدانى
بالخانى كمى تامل كرد و سیس كفت: هنهم ترا دوست

 در كنار اوصت.


- خانسلطان. زيباترين دختر اترار.

 نميتوا نست بالخاشراباباوجوداينـكه دختر ديِّرىعرا دوستميداثت. فراموثكند.



 بهتر بشناسم.

- برادرم درز ندان غا يرخان، تمان كسمى كه تو باوو امادار هستى، كشتهشثد.
بالخاش باتعجب يرسيد: تواز كجبا ميدانى؛
 ـ الطمينان دارم
 داد
_ كناهث جه بود:
 كشته بود
بالخاش گفت: يسـا نتظار داشتىـباو جايزه بدهند:!
$r v$

مردىازدوزخ





 ايلى كمى مكت كرد وسيس كـت
 حان بككيرم. منتظر آن روز هـستم . بالخانُ دستاورا فشرد وتّفت: توحالت خوبنيسته. ايكان از هرسبان با ينجا نیى آمدى. ايلى خنده تلخى كید و Fّفت : هنوز هم بـه غاير خان وفا دارى ؛ جوان اترارى كفت: من ازافراد دسته محافظين اوهستم و *ميـه باو وفادارم. ايلى جواب نداد... بالخات گفت: از كشتهش
 ايلى خنده مسخره آميزى كرد و كفت: ـ آره. حتى ميكن است جزو افراد دسته محافظلين غاير
 برادزم متاسف بانى. تاسف تو باشد براى مو قعى كـه غاير خان


- هيع ميغهمى جهدارى ميـكو ئى؟ - مى دانم. نو نسبت باو ونا دارى وهن نبايد اينحرف را بن نم . - توش كـن ايلى • ميل ندارم زاجع به غاير خاناينطور
 rA

اميرعشيرى
آنقدر شــكنجه داد كه زيرشثكنجه كمثتهشد.
بالخـاثى احساس كرد
 T T آسته ST

- مهمكن است حق باتو باشد. ولى توبايد اين موضوع را فراهوشُ كنى إايلى، آهسته ميكريست .
 دوخت كه ازفاصله نسبتا دورى سوسو ميزد. -
- ولى مننبايد بهرسبان برگّردم يدرم منتظرست. - جهوقت خيالدارى بر گردى؟ ـ هـ همين امشب
نزديك در كاروا نسرا كه رسيدند، ثبح دو نفر ‘كه در جهت

 كهآنها بطرف او وايلى ميآ يند، حدسزد آكه آن دو بايد از افراد كاروان سوداكران بان باند.

 دومرد يكه خودد و آهسته كفت:

راميلىه هما نطود كه نكاهث به آنها بود گفت: از مغو لها هستند
- ميدانم. بايد ديد دراينجا جكار دأرند. ـ حتما از سوداتى ان ان هستند. بالخاث قبضه شمشيردا در مشتش فشرد و گفت: همين جا بايست، تا از آنها بيرسم. ,اه افتادكه برود . آن دو مرد مغولى جلو آمدند و دو rq

مردىاز دوزخ
درروى آنها ايستادند. يكى از T Tنها كه ميانهبالإبود وجثه لاغرى داشت كنت : شرا بخا نه
 واينجا جكار داريدء مغولى كه لاغغاندام بود كفت: خيلى وقت است انـ انتظار شما را ميكشم. مطمئن بودم كهك كسى مزاحم

 كردى واز خودت يرسينىیجه كسى اورا كشته . بالخاث ناكهان شمشيرث راكثيد و نوك آنرا برسينه او كذاشت وكفت: - يس تو اورا كشتى ؛ - مرد كفت: همينطور است.منظورمان اين بودكه ترال هرك نجات داده باشيه. جوان اتراوى باشيمّ بالحن تندى گفت: و من ترا كه يك مغول هستى ميكشم ميول لاغراندام با خونسردى حيرت آورى گفت : هميشه ثمشير عامل بيروزى نيست . آن سوار اتى اترارى همـان ماموريتى آما , او داشت كه احمد آقسو نتوانست انجام بدهد . حالا شمشيرت را بـر هِ


 ميكويد بكن، والا هردومانرا ميكـشند.
 سعى نكن دوستىما بهمبخودد.

اميرعشيرى
بالخان با ترديد شمشيرت را يائين آورد و گغت : مـن
 كمث
آنمرد بالحن ملایِمى گِت: اكى هوا روشن بود، ميديدى

 تو بايد مهنونها واين دخت آلا .دادمايم. آنسوار اترارى ماموريت داشت ترا درهمين كاروانسوا .
مرد مغول خنده كو تاهى كرد وكفت: او ازبيراهـ حر كت -كرده بود وبا شما روبرو نميشد. اهـا افراد من بهوقع كلكثى , كندند بالخان باطراف خود نكاهكرد. تاريكى مانع از آن بود


 از خود يرسيد: ـاينها جكاره هستند و از كجا مراميثناسند!و بعد باخود

- بدونشك. ايندو ازجاسوسان خانمغول هستندكه براى جاسوسى وادد سرزمينما شدها ند .


ويرسيد: ازما جه ميخهواهيد ؛ ديكرى كه مردى نسبتا جاق بود كِمت : ما با با تو وايلمى
 هرسبان ميرساند وتو هـم از راه يشت بام بايد داخلى كاروانسـا شوى
 T T نمرد باخو نسردى گغت: ازخخودش با يد يرسيد.

مردى از دوزخ

 كلك هردومان را ميكندندند.

 با يلى و گفت:

- حر كت كنيد. اينسوار شمارا بهرسبان ميرساند و باو اطمينان داشته باشيد .
 فشرد و گفت. منتظرتهستم. مواظب خودتباشى بالخاش آهسته سرش را تكــان داد و گـفت : بسه الميد خيدار ... ايلى يا برد كاب كذاشت وخودش را بالاكثيد وبر روىزين نشست.دهنه اسب راگىفت وبدنبال آن سوار هنو لى بطرفـهرسبان
 هما نجا ايستاده بود... بعد رو كرد بآن دو منار مغول ويرسيد: - از كجا بايد داخل كاروا نسرا نوم .

آنها براه افتادند... بثت آنهرد نسبتا جاق كفت:
 وقتىداخل كاروا نسراشدى، با باحتياط قدمبردار. بالخان برسيد : براى جه بمن كمك هـرار هـى كنيد ، حتهـا دليلى دارد .
آنمرد كفت: بهتراست جيزى نهرسى، عجله كن....





امير ششيرى
... د 2 ?
با لخان خودش را از طناب آويزان كرد و آهسته بائين
رفت. يا يشكه بزم
 بود. حجرهها در تـاريـكى فرو رفته بود. تنها روشنا وئى ضعيف جلو




 دنحجر0ات نبودى. مشلاينـكه از كاروا نسرا بيرونر فته بودى؟


هيهنی ؟

- منـاز افر اد كاروان هستم.



مرد يوزخندى زدور گفت : مثل اينـكه تنها نبودى. آندختر كه لباس مردانرا يوشيده بود، باتو بود اورا جه كردى؟...
 آ;هرد ناگهان خودشرا

 دستهاى اورا ازدور ترددنشباز بـكند. هردوبروىزميندرغلتيدند..

 كاد تيغه بلندى بود كه دسته Tن,

مردىاز دوزخ

 ثد وبرزمين درغلتيد.

 است، كسى كه آنمرد را بضرسكارد ازيادر آورده است، از مغانو لها

 بود و بنظرمیيرسيد، كـهدارد جارد جان ميدهد.
 دريشتاو فرو رفتهبود ، دردست كر فت و آن; آ بيرون كششيه. جوان اترارى جندلحظه در آنجا ايستاد . وفتى رسيد كه ديـكر صداى نا الهآنهردشنيده نميشد.

 مهـكن است كسى درTآنجا مخفى شده باشد. شمشيرترا آرا ازنيامكشيد




 بالخاث تقريبا اطمينان ياؤه بودكه آنها با يد ازج








اميرعشيرى






 شـد وبخو ابرفت.
هوا دوشن شده بود سروصداى بيرون حجره ، بالخاش را

 كه بدور جیزیى جمع شدهاند . باخود كفت : 1 حتما دارد ;اشناس را زماشا ميكنـنده آمه





ماست . جه كسى اورا كمتَه است

 اين سئوال بیهدف بز با با نش جارى شا شد .






- ديشب يككى از افراد ماراكتشتها ند - منهم آمدهام راجع باين قضيه باشما صحبت كنمه. - مثل. اينـكه وضع مادادد وخيم ميشود .

مردىاز دوزخ


 ها نميفرستاد
بالخان بان باراحتى گفت : بعداز آن ما جراكه در هر هرسبان

 دور نشده .
جندى گفت: اين ماجىى من و دوستا نم راهم متحير كردهـ

 اوتوطكه كندكد كان 1 ا خوا اهد شناخت - ولى توبايد باها بِه مغو لستان بيائى - مـ من دراختيار شما هسا هستم



 بيرون آمده جيست وجه منظورى داشته است است. متاسفا زه تحقيق ما ما
 بودهاند ، راجع باين قضيه جيزى بدانـي جنجدى لختى انديشيد و سهس كفت

 راه زيادى رابابايس طلى كنيم

 آمذه . . جندى كفت: بايد زود تر حر كت كَثنيم. قا تل يادر كاروانسرا 44

اميرعثيرى
است يا فراركرده ... وتوبالخان ، جـيبهاى مقتون وا وازسىین
ممكن است قاتل اورا برایى دبودن بولهايش كمتهد باشد بالخان كفت: مهـكن است
 شدن آنمرد را ميداب نست . ولى موقعيت طورى بور بود كه نميتوانست
















 شـه بودند • اثيى نبود وقتى بالخان حدم مادرست بود :


كدام حدس ؛!
جندى كفت: مـكرجيبها ى مقتولِ را وازسى نمَكردى ؛

مردىاز دوزخ
ـــبله قربان ．بولهاى جيب اودست نخودده بود． ـــــــ اين قتل معمانئى شده ．．．





كارو ان راببراى حر كت آماده كنم .

واز حجره خارج شد．．．

 را بازدديدكرد و آنكاه فرمان حر كت دادهشه ．．．

类 旗 然


 خود در آنطرف دشت قيّحاق اردو زده بود بود ．





 بزرك بروند ．
وقتى بخان منولخبردسيدكه كاروانى ازسوداگىانسرزمين


 باخبر بود ．وحتى از ماجراها ائى كه براى بالخانى در هرسبان و

اميرعشيرى




 را بدست بياورند . كــروه جاسوسان يس از جمع آورى الطلاعات


 ميكرد ودريك فرصت مناسب سدلسهاهيان خو نخوار خود رابرای آى تصرف آنجا بحركت درمياورد دوت-ن از روساى سازمان جاسوسى او كه برای اين كار استخدام شده بودند وبعدها بدرجه فرمان اندهى انى دسيدند و در تارين








 باين سمُوال جواب خواهو داد
طرف غروب بود كه كاروان سوداكران اترارى بار باردو كا خان منول رسيدند . جمعى از سران ان مغول از آ آنها استقبال كردودند و محلى كه براى كاروان در نظل كرفته بودند ، در اختهارشان كناثتنـل
 „محمود خوارزمه بملاقات سوداكران آمد و از طرف خان منول

## مردیاز ووزخ

بهآنها خونى آمدكنت ووقتى را تعيينكرد كه سوداكىان بحضود جنكيزن خان برسند .
سوداكرانكالاهاى خودرا به محمود خوارزم نشان دادند . احمد بالجيج ازمحمود برسيد : فكرميكنيد خان منول اين هدايا , ار قبولكند
محمود آهسته سرش را تكان داد وكفت: منبشما|طمينان مــى دهم كه خان، دوست خوارزم است واز هداياىشما خوشحال خواهد شد.
Tنها تآياسى ازشبكذشته باهم صحبت كردند .




يبش ميآ يد.

در دومين شب اقامت سوداكران در اردوى جنكيز خان.




 رفت. وبالباس بربستر افتاد و خخلي زيلى زود خوابش برد... دو نغر

 كثيد و در روشنا ئى جراغ به با بالخانى نكاه كرد . و وقتىمطهـئن


- خوابيده. عجله كن...
 شانهان انداخت. ديكرى ازجادر بيرون رفت. اطراف را نكاهى

اميرعشيرى
كرد وبعد دستشرا بداخل جادربرد وبا تكان دادن آن، جرفيقش
فهما ندكه ميتوا نند ازجادر خار خارج شو ند.

 كهبحال اغماء كاشى از نوشيدنشراب فرورفته بود، بر كف جــادر بزرتى بزمين كناثنتند مردى كه ارشد آنها بود، بيكـى از آن دونفى كفت؛ بسه


 همين كه جشمشراكشود و وآندورا دراطراف خور خوديد، حر كتى كرد ويرسيد: اينجا كجاست؛ يكى ازآنها كفت، راحت باشيد
بالخاش هراسان برخاست ودر ميان بستر نشست . بها بنها خيره شد. احساس كرد كه آنجا جادر او نيست . خوان واست بـيلند شود . آن مرد كفت: حال شها خوب نيست. بالخان . استر احت احت كنيد
با لخاث با ناراحتى يرسهد، شما كى هستيد ؛

- ما ما دوستان شما هستيم
- برایجه مرا با ينجا آورديد ؟
- عصبانى نشويد. حوصله داشته با بانيل.
 كه بتوانيدمرا بـاينـجا بياوريد . سعى كرد از روى زمیين بلندشود. ولى نا كهان نوك شمشيد يكى از آنها روى سينهاث قرار كـر دفت.
بالخاث باشتاب دستبطرف شمشيرنوبرد. شمشير در غالاف
 بسه آن هرد كه نوك شمشيرث را بر سينه او كـــذاشته بود نكاه مى كرد..

مردىازدوزخ
مردمنو لى كه ازجاسوسانبود باقيافه خشنى كفت: نميخواهيم ترا بكششهم . داريد ؟ - بزودى ميفهمى. - شما مهمــان نوازى مى كنيد و بعد از يشت سر خنجر ميز نيد
مرد، لبخند خفيفىزدو كفت: مادوست توهستيم.
 منظور Tنها از آوردناو بآ نجا جيست.. سرانجام سـكوت كرد. با خود كفت :

- اين دو نفر با يد منتظر كسى باشند.

 واردد رو كـرد به بالخاش و كفت : بـه بخشيدكه شما را باين جا
آورديم •

بالخاش درقيافه آنمرد خيرهشد. جهره مرد بنظرن آشنـا

 بيخورد كرده بود.
 جشمهاى ريزشدوا ببا لخاش دو دوخته بود كفت:


 شمارا بـكشد...
بالخانَ بميان حرفـاو دويد و كفت: يسشما بوديس كه از يشتسر اورا بقتل رسا نديس؟ "سو باتاىه كهيكى ازدوجاسوس وركردانندهسازمانجاسوسى

امير عثيرى
جنكيزخان بود، خنده معنىدارىكرد و كفت: كسـمكه Tن مود را كشت، همينجاستان
بعد بمردى كه بشت سرن ايستاده بود اثاره كرد و وكنتا

 اينجا نبوديد .
 ازمن جهمونوا امهد؛ حتمادليلى داردكه مرا ازمركو نجات دات دادهايد. ميخواهم بدانم دليلن
 خودتان جهاحساسى كرده ايدو - من ميخادواهم شما بـكو ونـون
 - خوب بـكو ئهوا

 ميكنيد اكى بكو نـمرى

 هرسبان برحسب تصادف نتّه اورا بهم. زد. بالخانى دهانس ازتسجب بازما نده بود و بهتزددهدسوبا تاى،
, ال نكـاه ميكرد .


حرفهاى مرا باور نمهيكنين. بالخان كفت, اينغرممكن است. مناز افراد وفادارفاير
 ميكو يُيل 11
 است . وقتى با ترار بر كشتمد، آنوقت میغهميدكه سوبا تاى،ورست

مردىازدوزخ

با لخاش احساسكردكه ازشنيدن اينحرفها كيج شده استو
هغزث كار نميكند.
رو كرد بهد (سوبا تاىی، و گفت ممـكناست ازشما خواهثبـكنم
مرا بهادرم بركردا نيد؛
(سوباتاىیه خنديد وركفت: البته باكمالمالميل. ولى ايتراهم
بدا نيدكه حرفهاياىما هنوز تمام نشدهـ


 خواستيد واجع بغايرخان بـكو انيلد. ولىمن باود نميـكنم.اينجيزى است كه شما آنرا ساخته ايد.
 كنيد. ولىبزودىیقضيه برايتانروشن خوا اهدشد.
 بدست احمد آقسو بـكشد؛

- خيلى عجله داريدر فيق عزيز - و ولى من بايلى بدانم . (اسوباتاى، كفت: صبرداشته باشيل. مادو بار شها را ازمرك
 آسيبىبرسا ند. مامورانها مر اقبشما هستنـ .
 (سوباتاى، بالحن ملايمى كفت: اكى فيراز اين باشد، شها زنده نخواهيل ماند .
بالخان خيلى سريع باصلقضيه بیى برد. درحا ليـكه بجشههاى 'سو باتاى، خيره شده بود كنتا

 فهمهديد. حدى مزیدمكه بايد احساس كرده باشيد .
|ميرعشيرى
- ولي درمورد من اهتباه كردهايايد. بهغايده است.

 همّ
 آنوقت بيشنهادمرا قبول ميكنيديد. هبالخانه بالحنى غرورآميز كفت، زه امشب و نه هيرووقت
 خانمنول جاسوسى بكنم واطلاعات نظامي و سياسـيا وـي وطنم دا در
 باآغوت باز استقبال ميكنم. ضمنا اينراهم بدانيد كه انتظار شما بيفايده است
 بروى لبا نش آورد و كنت: جوان مغرود وسلحشورى هستى هبينخود نيست كه ترا انتخاب "كرديم. من اطمينان دان دارم كه وقتي به اترار
 تماس ميـكيرند. امرارى هم ندارم حتما حالا جواب ماب مساعد باع بدهى.
 بر كــردى . ولى راجع باين موضوع با سوداكران حرفى نزن .

خيلى خوب ...
بالخاش كفت الينوظيفه من استك آنهارا ازمهماننوازى شما Tكاه كنم
 من طور ديكىى ازتو بذيرائى ميكنند امودوارم در اين مودد يك دندكى بخرج ندهى. بعد روكرد به دو مامود خود و كفت : او را بـه جادرن ببريد ... بالخان نكاهشرlاز »سوبا تاىه كرفت وبدون T انكهحرفى

مردىازووزغ
 براه افتاد ...
آنشب خواب بحشما نش راه نيافت . حرف هاى سو با تاى،
 در اترار جها تفاقى افتاده است كه جاسوسان جنيكيز خان از از

 بدا ندلد كه درمورد مناشتباه ميكتنند . من كسى نيستم كهيشيشنهادشان را قبول كنم. وقتى با ترار بر كردم. ماجرا را را براى فـا فـاير خـانـان،


 نميدهم. سو باتاى، با با بدكسى طرف شدهـه

 سو با تاى اورا راحت نميكنذاشت.

 هيجـكسرا دراطىاف خود نديد. برخاست، درميان بستر نشست و با خود كفت:
ـ اينمرد دوز

 در جنبو جوثى بودند. بالخاشى احساسخستكى ميـكرد . ولىوقت خور ابيدن كذيته





اميرعشبوى
شبرا بيدار بودهاى.
بالجيع كفت:خستكىراه هنوز دراو باقىاست. خجندى گفت: بكمانمبالخان الخار احتياع بطبيب دارد. جوان اترارى لبخندى زد و كفت:



صبح دراطراف حادرها سوداكىان بيكسيكى نאاهكردند. جندى كفت: درستاست

 با لجيج و خجندى كفته رفيـق سوداكى خود را تـانيـ كردند ...





 بخود بقبولاند . اوباخود كفت :







 و بجادر ديكرى بردنل وتهنيدث كردنه.

مرهىازدوزخ

 را ازدست بدهم . بايد در اترار ، دست دسار شار شوم . آنجا وطن من استو بهتر ميتوانم با آنهامبارزهـكنم . ولى درواقع او ترسيده بود. بالجيج كفت : بجه فكر ميكنى بالخاش ؟ صبعا نهات را جندى در حاليكه ميخنديد كفت , نظظر من بالخاش باريد تمام دوز را استراحت־كند. چون بهنكام شب باسدارى اوازجادر هاى ما شروع ميشود . بالخائ همراه بالبخندى خفيف كنت، همينطوراستدوستان، من باستراحت احتياع ندارم جنا آنها آمد واطلاع داد كه خان منولآنها را بديدن نمايشى ازعمليات سربازان دعوت كرده استا بالجيع كنت بايدنمايش جالبى باشي بالخان بدون آنكه بفهمد جه دارد ميـكويد ، بالحن تـنـي
 يحمود باو نكا•کكرد و كفت : اينطود نيست . بالخان كفت ، منمطممُن هستمكه منظورجنـكيزخانجيزى جز اين نيست
محمود سكوتكرد . جندى بهبا لخاث كفت : شما احتياع به استر احت داريد .
 خارع شد وبجادرخودرفت. ماجراى شب كنشته اورا دجار اشنفتـكى


 اتغات افتاده ، براى اوشرع بدهد .

## امير عشيرى

آنروز با لخانى در نها يش سربازان خان

 جند ساعت استراحت ديكى احساس خستكى نمهيكند . سوداكران راجعبنما يشآننوز جيزى نكفتند. بالخاشمه سئوالى نكرد، وقتى اوميخواست بجادر خود بر كردد ، جندى كفت : من الطمينان انـو دارم

 مشنولكرده ، ماجرائى استكه درهرسبان اتغاق افتاد انـاد .

 آشفتهان ، برادر خودردفت.

## * *

شب به نيهه دسيده بود . اردوى خان هغـــول خاموشى فرورفته بود . كسى جرات بيرونآمدن از جان جادر خودردا
 ميتكند . وقتى حتم كشود ، آن دوجاسوس منولى را دا ديد.با شتاب برخاست ودرميان بسترنشست . بتندى برسيد: اينجاجه كار داريد؛ يكى از Tنها كفت: سو با تاى ميخواه اهل با تو صحبت كند. بالخانى باعصبا نيت كفت : سوبا اتاى .. سوباتاى . . . . او از
-ن جكه مِيخّو اهد ؟..
 جوان اترارى باناراحتى ازجا برخاست لباسش را يوشهد. وهمين.كه خواست شمشيرش را بردارد ب آنمرديكفت :

- بشمشير احتياجى نيست. ملاقات دوستانه است

بالخاش بيش خود تكرار كرد >ملاقات دوستا نه است،

 سوداكران كنشتند . بيرون اردو سهاسب انتظارشان راميكشيد .

مردىازدوزذ
با لخان برسيد، D سو با تاىه كمجاميخو اهد مرا اببيند ؟ يكى از آندو كفت : محل ملاقات زياد دور نيست . سوار

بـالخاث بروى يكى از اسبها نشست . آنها هم بايك خـي بريست اسب بدون زين نشستند انـ در تاريكى شـ ، بسوى محلى كه سو با تاى منتظرشان بودحر كت كردند .
 جون اكى ملاقاتى دربين بود ميبا يست دراردوى خان هنا هورلصورت




 كهاز مرك وحشت كم كم باعصاب خويش تسلط يافت . احساس كرد كه آدم ديكرى شده است. مسافتى كه از اردو دور شدند، باردوى كو كو جكکى دسيدند .
 يكى از دومامور داخل جادرشد كمى بعل بيرون آمد وبه بالخاث كفت :
ـ داخل شويد .

بالخان داخل جادرشد . هسوبا تاى، را ديدكه بالاى جادر نشسته است.كس ديكرى درآنجا نبا نبود .


- بامن كارى داريد ؟
-- نها ديشب كه حرفهاي ما ما تمام شد سوباتاى ازجابرخاست . خو نسرد و آرام به بالخاث نـكاه كرد و كفت :

امير عشيرى
 ماست ببينى . ظآهرا مرد آرام ورفيق خو بیى است . ولى درحقيقت

با لخاش كه نكا هُ بی بهد سو با تاىه دوخته شده بود. با تعجب يرسيد: اين مردكيست ؟1

- همينجا، دريكى ازيا ازجادرها منتظر توست
 _ نهدورست من. حيلهاى در كار ;يست. حقيقت تلخى است كه مـمكن است باورنكنـى - اسم اين مردجيست ؟
و باتفاق هم ازجادر بيرون آمدنه

 جلو رفت و كفت : T T نهرد أينجاست .



 را داغكرده بودزد و بنظرمىدسيدكه يدرهايلىه ديكىرممقىدر بدن . ندارد
(اسوبا تاىه كه نكاهش بهبا بالخاش بودبرسيد: شناختى؟.

او دراينجا جهميكند. جرانتكنجهان دادهايد . او كسىبودكه مرا از مرك نجات داد .
هاسو باتاىه خنديد وكفت: سايان درحق تو كارى نكرده .
ايلى ، ترا أزمرك نجات دوا داد.

- بتو كمككرد وبما خيا نت .

مرهىازدوزخ
ـ
 سوباتاى كفت: جرا آنبا ايستادهاى؛...بياجلو ، از خودت بهرس
با لخاثي جندقدمى جلورفت. دو بروىسا يان ايستاد. نكاهث


بود . ولى بنظر ميرسيد كه درحال اغما بالخاش رو بهسو باتاى ركردو كفت، حتما ايلى, اهم در حیادر ديكىى دارند شـكنجه ميدهند.
 هرسبان است. ما بااو كارى نداشتيم. هما نقدر كهاو تىا ازمركـك نجات داد، ممنو نش هستيم.
با لخاش فهميد كهايلى از جاسوهان خانهمنول است. گفت :
:ـساوهم ازجاسوسان شماست.


 تمقيب تو آمده بود كه ترابكشد. ورى وليماموران من بهوقع كلك اورا
 غايرخان جانسوسى موكند.


بالخاث وريب اينسوبا تاى شيطان ران رانخور
 خو نسردى كفت : اينمرد راسار داساك كنيد.
 ناكهان زيرباى سا
 درونجا• برخاست وبعد خامون شون شد.


امير عثيرى
بالخاث براى جندلحظه ;کاهشرا بدريوه دوخته بود. نميدانست جه بكويد.
سوباتای گفت: حالا ميتوا نيم بحأدر منبر كرديم. بالخانى كغت: رفتار شما باسا يانيانوحشيا نها بود. سو باتاى بوزخندىزدو كفت: إميدوارم باشما جنين رفتارى نداشته باشيم •
جوان اترارى سربجانباو كرداند و كفتا بامن؟..



ــ عـجلــهاى نيست . من اطمينان دارم بسزودى بيش ما برميكرديد .
_ از كجا ميدانيد؟.
 باتراد ، روشن شود.


بالخان باعصبا نيت كفت إس جـ جهجيزاست؟
سوبا تاى كفت: ضمنا اين را هم بدا نيدكه نقشه كشتننماهنوز
از بيننرفته.
_ ازحرفهاى ثما حيزى نمىفهمم.
 باستراحت داريد. ديشب وامشب شهارا ناراحت كرديم.

سو با تاى دست اوراكرفت و از جادر بيرون برد وكفت :
 باشن
 دعوت شها براى اينبودكه سايان دا نشان منبدههد؛

مردىازدوزخ
سوباتاى كفت : همينطور است. وضمنا خواستم بـكو انويم كهم اين آخرين ملاقات ماست. يكىدو روز ديـكى كاروان شما بطرف



 نجات بدهيل. بالخاثّ كفت: باينيـىى هم اطمينان داشته باشيدكه| نتظار شما براى بر كشتن من، بيفايده استى

 خود نكفتيد ، ممنو نم . شما نشان داديد كه فرد قا فابل اطمينانى 4 بالخان بدون T آنكه جوابى بدهد، ازجادر سوبا تا الى بيرون


آنها بطرف محل كاروان بر كشت


 بيدا ميكرد و امكان داشت كـهـ سوداكران از او بـازخواست بكنـد .


 بزرك جنكيز خان كه اورا دعوت بهمكارى كرده بود. جه خواهن شد

 بدنش را داغُكرده بودند ، برخودلرزيل. فرياد كو تاه و دردناك

اميرعشيرى



 نيست....


 خانمنول باشد.. آهستهسرثوا تكان داد و زيرلـ كفت :


 صبر و تحمل داشته باشل. بايد بهاترار ميرفتوريشه اينحورادثرا درآنجا ييداميكرد.
 سوبا تاى جاسو سبزركجنـكيزخان.








 از كاروان برعهدهان بودن كارها را روبراهكرد. آفتاب بالآهــده

مردىازدوزخ






 اثـئ نبود.



 سوداكرى تصد دار ند ازسرزهين خوارذم الطلاءاتى براى او بدست بهاور ند
با لجيع كه ازصبع T Tنروز با لـخاشراكى فته و مـكدر مىديد، انسبش را بطرفاوبرد وTهسته يرسيد،
 میىسى؟
بالخانى همان طوز متك
بالجحيع با تعجب برسهد: منظورت عنو لها هستند؟ ! - بلك بعفيدهمنز خان هعوز باتند .

ـ كمو بيش درد باره Tآنها جيزهانى شأى شنيدهام - در الردو

 نميـكـدِيد .

امير كثهرى
 خان اطلاع بدهيم.

- اول با با يد مطمئن شد


 - اين بعهده خودت .
- هرخبرى بدست آوردى. مراهم. دنجريان بكذار. - مطمئن باشيد


ازبر| بر او كذشت، بدنبال آخرين نفرحر كت كـرد.








 حل كند



 مى دانست.
هبح آن شب كاروان براه افتاد. با لنان با با بكنظل متوجه
شدكه يكى ازههر اهان سوداكىان خان مغول در بين آنها نيست.

مر دیازدوزخ

 بدهد ...

با لخاش درا ين هورد جيزى هنكفت وهمينـكه كاروان از يام بـرونا Tهد، هردى از




- هيج نمينى| نستم!



 وضهنا اوراءم زبر نظى دار زد.




 جهه ميكنی؟

 هـتيبان تو ست.

فورا ازا ينحجا خارجشو . نميخو اهم اسماورا جشنو م.

- 



اميرعشيرى

را بشنوم .
مرد جلو آهد و كفت: وقتى جها ترار برسى. آنو قت ميفهمى كه جه كسى نقشه كشتن تآرا كشيده بود. بـالخاث كفت : او هر كــه باشــد , خوذب كــلمكش دا
 مى كنم است ...
وبدونآنكه منتظر جواب ببا لخاش شود درحا ليـكهن نكاهث باوبود از آنجا خارجشه. بالخاث
 را بشنوم. بالاخره يكروز بادستهاى خودم او ;ا ميـكشم كه ديـكر ازاو ييغامى بمن نرسد... بر كف اطاق نشـت . سرشرا بديوار تكيهداد. هاها يش را درازكرد. ازخود جرسيه هدر اترار جه مــاجـاج انٌى عليه من اتفاق


 باشه ...
تصميم كرفت هما نشب بدونآ نكه بكنارد كسى متوجه شود.
ازآنجا بتنهائى بطرفهرسبان حر كت كندا

 امكارى آشفته بخواب رفت...

كاروان، دو روزبعد، ازدشت قهرجاق كذشت. آ نجا تاهرسبال كهتقريبا نزديك مرز سرزمين خانمرد نداشت. بالخانى ميرسندولى هطممُنبود كه منزلبعدى آخرين محلى استكه كاروان

هردىاز دوزغ
در خاك خانمعونُ توقف مــَكند.

 كند. شب بنيهه دنسيدو بود وده او از از اطاق خود
 بدردسر نيفتد.
باا ينـكه هو ا تاريكبود، او بادقت اطرافنـرا نـكريستوبعد
 خفه مردى كه بـكوشش آشنا بود سـكوت T نجا را برهم زد و اورا صدا كرد .
بالنان بان باعصبا نيت زير لب كَت: اينبا لجيج بالاخر• مرا
بدردس مىاندازد .
او ايستاد. بالجيج باو نزديلك شد وبا تعبجب جرسيد: كبا ميخواهى بروى ؟
با لخاثى كفت: مثل ا ينتكهشما هميشه مراقب من هستيدع
ـ همين طور است دوست من • بـه من الطمينان داشتـهـ
بان . .


- بله. من با يس بدانم.
 ـ اين بـىاحتياطى تو بزيا نت تمام مىشود.
 موضوعرا بـكسى نكا


فكّل كن و بعد تصميم بكيى.
-

- بعقيدهمن دارى اشتباه ميـكنى.
_ حتها دليللى دارد ؛
$\checkmark$ •

امير عشيرى
ـ مهكـن الــ ـ ــ من نبايد بدانم. بالخات دستش را بروى شاند او كذاشت و بالحن ملايمى




- مواظطب خودت باش ـ باميد ديدار


 سوارى راهرا بر او بست وبا با لحن تهديساTميزى كفت: -- بر كرد... بالخاث. بالخات دهنه اسبراكشيد، وبز حمت توا نستآنر| نكههارد هرسيد: توكى هستى؛ آنمرد با همان لحن كفت: من دستور دادم ترا به ريامه بر كردانم •
ـ حتما ازجاسوسان سو با تاى هستى'
 بالخاث بالحن كينهاTميزى كفت وقتى خبر كشته شدنتو باو برسد ، آنوقت مىفهمدكه باجه كسى طرفـي و ناكهان شمشيرثيراكثيد وبطرف آن مرد مري حمله كرد... يـكارىشديد ميانآندو دركوفت.
 بكشد واورا زنده بهوهيامه بر كرداند. ولى با بالخامی قصد داشت با با كشتناو، باينن اون اع خو نين خاتمه بدهد.
 مرا ازياى دربياورى. جون بيفا يده است. تسليمشو وبر كرد يشى

مردىاز دوزخ
توستا نت
بالخان درحا ليكه باخشم وكينه شمشيرشرا بحب وراست
حر كت ميداد، كفت:

- تا تا دير نشده . فـار كن، مطمئن باش كه تعقيبت نمىددهمان.هنكام نوكشهشير مردمنولى شانهجب بالخانى را مجروت كرد...
مرد خخنديد و كفت :
ـ خيلى راحت مى توانستم نوك شمشيــر را در سينه ات










كسىینيست كه تسليم شود .
وركاب جرشكمه اسب زدو براه خود ادامـه داد داد .او بتاخت




 ساعتى بعدآن ماجراى خو خو نين أتفاق افتاد.

 _

امير عشيرى

- من هـتم ، بالخاتى ... ـ بالخان
درراكشود. هردو براى جند لحظه بيكديكى خير خـيره شدند .

 جشش داد ودـت ديكرثن را بطرف بالنانى دراز كرد و كفت : - ..

بالخاث دست اوراكرفتو كفت.اصطبل رانشا نم بده . اسب
خيلى خسته الـت .
ايلى لبخندى بروىلبا نشآورد وكفت: هنوز نمىتوانم باور


 بشش ازمن باستراحت احتيات دارد د
ايلى، دست اوراكرفت وكفت : بيا... نوهم بايد استراحت
هردوازاصطبل بيرونTامدند. بالنان وانمودكرد كه راجع به سايان جيزى نمىداند .
جرسيدم، سايان جطوراست؛ حتما خوا بـهـه . منتظلر بودماو در رابازكند
ايلى، بوزخندى زد و كفت : سايان... بدرمن ... او اينحا

- بداترار رفته ؟
- نـ نه بهمان جانئى رفتدكه نوهم رفته بودى
 -
 احمدTقسو درTآنجأكثته شده بود . بالناث با ناراحتى كفت :

مردى هز دوزخ
 ايلىشمعدان رادرجاییخودن كناشت و كفت: كدام ماجرى؟


 در بيايد



 ودوجام بركشت... درحا ليكه جامها وا 1 ازشرابيرميكردن، باخنده
 مسهو مكردن تراندارم .

 وجام را ازدست ايلمى كيفت وشراب را لاجرعه سر كشيد . و كفت :



من دوستت دارم .
بالخانى سـبز ير انداخت ور كفت :



 -ر انسبت بخودت ازبدس ببرى
 - ميخوراهم: بغهمم: ، ولى نمدتوانم . اين ديكى دست خود

امير غشير ى

- إزينسرت بـكو. او كجاست؟

ها يلمى
 بكف اطاق دوخته بود و جام شراب را در ميان انـكشتان ظلىيفشي
-یغشرد . Fفت: التّ
 وانمود كرد كه جيزى نميدانل . قياوه تعجب آميز ى بخود كرفت و كفت :

- اين غيرمهكـن است!

ايلى باونگاهكرد وتَفت : قبولكن كه اين موضوعحقيقت
.
ـ

 حالت خوب نيست . تو نبايد شراب ميخوردىى. ايلى است بالخان باهمان لحن كفت: شـكىنيست.واكر غيرازاينبود، حتما باين اتفاقىافتاده باشد. ـ همينعلود است.

- موقعى كـه جاسو سان مغولى او را ميبردنـد تو اينجا بودى ؟
بودند

 شنيدم.
با لخاث برسيد: نفهميدى جرا اور! بأخود برد:ند؟

مردیاز دوزخ
باخو نسردى كفت: آنطور كه هنولى تعريف ميـكرد، سا يانبد آنها خها نت كرده بود.
 تو اصلا جمزیى نمى فهمه.

- آخراوبرای منولها جاسوسى مهيكرد.
ايلى آهسته سرنيرا اتكان داد و كغت:




 اززبان سوبا تاى شنيده بود. جيزاضا فـاهاینداشت
 با لخانى سكوترا برهمزذدو بفتا:











هم منصرف نشده، ميشناسى مـي

- يستو ميدانى اسم اوجيست:
- منهمثثل تو . هيع جهز نمىدانم. vg

المير عثيرى
بالخان سكوت كرد. ايلى نكاهشرا باودوخته بود.ازحالت الت

 بالخان برنميداشت . خودثران بطرف او كشيد وسر بر بر زانويش






 ييدا بود كـه ايلى زيبا و هـهوسانــكيز در اين مبارزه يـروز ميشود .

 ميدانست كه دختر قش:اك شرابخانه از اودستبردار نيستوراحتى نمى كنارد
ايلى باوج هيجان رسيده بود. بدنش داغ شده بود وديـيكى




 هيجان بود بالخان بـا نـاراحتى كغت : هيع ميغهمى جـهـ كاد دارى ميـكنى ؟ از لحن كلامش بيدابودكد نار احتى او كم كـم دارد جـاى خودنرا بهوس زودرس ميدهد ايلى خنديد و كفت: اينـبكى را خيلى خوبمعيغهمم.

مردیاز دوزخ




 كفت:مرا بكناه آلودهكردى، دختر شيطانصفتى وهستى.
 برد وكفت: اينممان جيزيست كه هن مينواس استم. توبمنتعلقوارى خان سلطانرا با يد فرامونى كنى بالخان خيلى



 الزشدت عصبا نيت ميلرزيد، تفتي





 حرف ترا ميدهم.



 , اخنّمو نغرت كرفّه بود.


امير عثيرى
 اشمد.

 ترا با شهشير ميدادم.
 وزوربازوانت هغرورى.
 Tرد

 جوانى قوار كُ فته بود كه نظير اورا تا آنز آنمان نلديده بود .دستشر.





 . با يد امتححان كـكيه .
 برد. هندباد بحر كت در Tورد و با لحن مستخر• آميزى كفت: - شورع كي جنـغ




 هستم و كسى تا كنونبهز جنونحو فینزده بود. .

مردىازدوزخ
تُرسو. زلنزن مرانیاه بكن. دست بشمشیير ببر .


 نكن. هنوز براى تو زود است شهشير بدست بـكيرى. ايلى مجحكم بشمشير او كو بيد و كفت: معطل نشو و براى من

موعظه نكن


 شد كه با يك دختر شجاع ومتهور رو بروست. بااينحال حراد خود نشان نمىداد.



درسينهاتفروخو اهدرفت.

- و آنو فتبرایدومينبار أطاقتو از خون رنكين خواهد.

ـ شمشيرت رابينداز
 دختر خانــم قش:ك . حالا ديكـر مطمئن هستى كه مهتوانى مر بكشى
ايلى هما نطور كه نکاهش باو بوده، لبخندى بروىلبا نشنتش
بست . شمشيرشرا بائين آورد :
 دوستت دارم. ايكاث علاقةاى وجود نداش

اطاق را ازخون تو رنكين ميككردم. بالخاث خنديدو كغت: اكَ غيرازاينبود ، تو مرا باطاقت راه نميدادى.

اميرعشيرى
 رفت ودستها يشرا بكردن بالذاشحلمه كرد و كفت : بكو كـع من دختر شراب نيستم .

 بروى لبان او كذانت وخودور ورا بسينه بالخان فشرده، بوسهاى از

لبان يكديكى دبودند .
بالخاشكفت
 است مغولهاً رد مرا أا اينجا برداشته باشند. نميدا نم از جان من من جه ميخواهند .
ايلى ازآغون او جداثد.. درهمان لحظه صداى كو بدهندر
 آندوبيكديكى نكاهكردند. بالخاش كفت: بالاخرها يندوزذخىها Tمدند. ايلى كفتا: شايد آنها نبا شند.

- جز آنها، كس ديكــرى اينوقت شب در شرابنا نسـه را نميز ند .
- توهمينجا بات تامنببينمكيست - ولى قبلا من بايد داه فرارى بسراى خـودم در نظل
 ميشو ند وهمهجارا جستجو ميـكننل. واكر تسـرا ببينند، حتى بمنهم دحمنخواهند كرد.
بالخانّ يرسديء إينجا رامهنخفى ندارد؛ - جرا. همراه منبيا. ـ مدكن است Tنها مرا يیدا كنند. جونرفتن بـاصطبلو زينكردن اسب ، وتت ميخواهد .

مرنىازدوذخ

 - كار سادهنى نيست. جون مـكـن استكسى از Tنهـا در آنجا باثد. صهاى كو بيدن در، براى باردوم، و شديدتسر ازقبل شنيده ايلمي عفت • وقت ,ا تلف نككن . بايد خــودت ;ا نجات شهعدان را برداشت وهردو ازاطاق بيرون آمدند. بهدالان

 كغت :

سهس لبخندى زد واد ادامه داد: ـ أين راه باصطبل ميرصد. ميتوانىاز اسب خودتاستغاد.

بكنى. راهبيغت

- بسجرا قبالانكفتى؟
- ميخنواستم اذيتت بكنم. حاللا برو. ـ خداحا فـا - باميل ديدار. صعىكن بازهم بسراغم بيانُـى .. هنتظرت بالخانغ براه افتاد كه برود . ايلى دست او را كـرفت و

كغت :
_ لاتاقل مرا بـوس.






## اميرعثيرى

 1000

- بالخان مَجاست؛





 ديد كه داخلا شُرا بخا زه شدند


آنها با يلى گغت: برو بالا... بعندوكيدد بهرفيتش و كفت. تو همين جا بات
ايلى كه شهعدان دردست داشـت. از
مردمغول بدنبا لش براه افتاد.. بالخان بان باخود مغت: آكـى فتط اين دو نغر باشند. كار ايز يكيكى تمام است.




 حيله، ميتواند اوزا غافلـكير بكند







مردىازدوزخ





 خيلى سريع دشنهانرا از كمر كشيد وخودنرا با بكخيز بروى باو انداخت .
دها نشرا محـكمكرفت وبادست ديكرثنوك دشنه را بكلوى او كذاشتو كفت:

 منول يرسيد ، تو كى انستىی؟..
 بعد خودثرا كنار كثيد واو را وادار كردكه ازروىزمين بلن شود.
دبالنانىه درهمان>ال كه ميخواست خصمغـافلـكير شده را

 كند وموقعيت با لخاتى را بخطر بينـا بازد.


 بدهد، سرثّ را ابديواركو بيد. فريادى ناشياز
 نكهدارد. وقتى كه رهايشكرد بيحر كت ماند.
 بود. بااحتياط بطرف ددخروجى شرابخا iه رفت... در.ا

امير عشيرى








خيا بان، سكوت آنجارا برهمميزد .


شد. ولى در آن حالنکكىان وضع ايلى بود ـ با باخود كفت :

 با يد هرسبان را ترك ميكفت و بهاترار ميرذت ودرآنجا سى نوشت
خودرا جستجو ميكرد .

وقتى كه او ازميدان مقا بل شرابخا نه ميـكنشت ، احساس


 داده بود ومعلوم نبود براى ايلى جها تفاقى ميا فتد . ميدانراكه يشتسر كناشت، اسبرابتا انتا







 Tآفته كرده بودواوراراحتنميكذاشت.

مرهىازدوزن






 كفت :
-
 احمده نوكى جوان وو فادارنى باشد. ـ كـ هستى ـ منمبا لخاشي.

 صداىلرزان نى كفت: شماهستيل ؟ لبان خشك و آفتابخورده بالذا ث رالينخنىى ازهم كشود و كغت :

- مثل اينـكه خواب هستىنيراحمد. . إينجـه سئواليست!.

ـ نـهـوبان. اشتباهنمى كنم ولى.

- ببخشهيد قربـان . از دوستان و آثنا يـان كسى شما را

ـ منظورت از اينستوالخِيست؛

- جتلرخوب بودكـه وقتى هوا تساريك ميشش، وارد شهر

ميندبد؟
بالناث با بى حوصلكى كفت: دارى وفت تلفـميكنى.

أمير عشيرى
 دالان حندلحظهاى ايستاد . حدسزد كه ذرغيبت اوحو ادثيثىدراتىار اتفاق افتاده است كهحتى يِر احمدهماز آنها اطلاع اع دارد.
 آن درست روبروى در دالْن بود.
بكف اطاق نشست. يشتشرا بديوار تتكه داد و يـاهايشرا
دراز كرد وباخود كفت :
 همين|امشب حسا بم را بااو تصفيه عيـكنم. او با بد بفهمه باجه كسى طرف است .
 ارباب جوانثى بود - خـدارا شـكر كه بسالامت بر كشتيد. خـــدا كند ازTشثنا يان كسى شمارانديده باشد.
بالخاث سعى كىد خودشر| بى|عتنا و خو نسرد نشان بدهد. درجاى خود كمي جا بجا شدو كفت:
 اتفاقى در اينشهرافتاده است . ييىاحمدكناراو نشست. يشتشرامبيوار داد وت كفت:قربان،
 نشويد. جا نتان درخطل است واتى بتوانيد ازاترار بشهر ديـكرى برويسكه كسى نتواند شمارا ييدا بكند. جان بسالمت خواهيدبرد. ...
حرفنى, نا تمام كناشت اشت
بالخاشكه كمكم دحار Tشفتكى ميشد، با ناراحتى كفت: والا جه؟.. جــرا نميكو ئى كــه محملسهدى نقشه كشتن مرا كشيده i
 خطر ازجا نس شنخص ديـكىى است كه اصلا فكىشرا هم نمدتوانيد

مرهىازدوزخ
بك بكـيد

 بالخاث ناگهان تكان خورد وآهستهزيرلب گفت: سوبا تاى، درست ميكفت.

 كشتن شمارا داشته ؟
 جه ميخواسته است اورا بكشد. اينستوالـي بود اليه درذهن بالخان جا كرفته بود... يسازجندلحظهسكوت، نكامشرابههيراحمددوخت وكفت :

- برایجه غايرخان قصدكشتن مرا داشت ؟ - خيالميكند شما كشته شدهايايد . - تواز كجا ميدا نى؟.. - من شبوروز نكىان شما بودم. ازيدر خانسلطانبيرسيد. اطالاعات او بيشازمن است.
 جهاتغاقى افتاده است.
- من جيزى نميدانم. باور كنيد.

 سريدر احمد ايستادو كفت بــاكمه عالاقهاى كه بتو دارم، اكى بسمئوالم
 يدر احمد كهار بابخ ابودراخوبميشيشناخت، ازتهديداو بوحشت،
 فول بدهيد خوددار باشيد. بالخاث بجاى خود نشستو كفت: قولميدهم . معطل نشو • حرف بزن .

امير عشيرى

 كه اتفاق افتاده است، آگاه كند . جارهنى نداشت - جرا حرف نميز نى. ـ ـ صبرداشته باشيد.
ـ از غايرخان بـكو. منبايد بفهمم حرا او نقشه كشتن مرا
كشيله بود - قربان اكىاراو بفهمد كهشماز نده هـتيد و باتى اربر كشتهايد،
.هرقيمتى شدهشمارا از بينميبرد.

- منميخوامه علت خشم اورا اورا بدانم . ييرإحمد آبدها نشدرا فروخورد و كفت: غايرخان اينمينوواست شمارا بكشد كهخانسلطانرا تصا احب كند. تحملداشته باشيد.
بالخاش ، ازشنيدن اين حرف دجار آشفتكى روحى شد...

 ميبرد . جشمببالخاش دوخته بود و نكران اوبود وهرآن آن انتظار داشت كه ارباب جـوانث عـــكسالعمل شديـدى از خود نتان بدهد ... بالخاش Tهسته برسيد. اوالان كجاست!.. خــانسلطان را ييراحمد درجاى خود حر كتى كرد وكفت: در حــرمسرای غايرخان... اورا بزور ازخانهاتى بيرونكشيدند. ـ كسى كشته نشد؟
- خيرقيَبان. جه كسى ميتوانست مقاومتبكند:
 انتقامبكيرم. اومرا دنبال كروانسوداكىان فرستاد كهاحمدآقسو، بلدستور اومرابكشـل .. بعد دثنه|انرا درهوا بحر كت در آودد وكنت: ايندشنهواتا

مردىاز دوزخ
دسته دزقلبثــــ فروميـكنه.

بيراحمد با نكىانى خاصى گَفت: آرامباشيد. اگّرجاسوسان


 خشمو كينه برويهم ميفشرد، گفت: بها Tدم ترسوئى مثل تو، احتيا احتيأع ندارم ميتوانى همينالان از اينجا بروى. خودم ميدانم جطود از او ا نتقام بكيرما
بعد سردا ميان دودست گّىفتو سـكوت كـرد... چچند دقيقه

ديدكه اشكُ درجشنمان او ميدر خشَد.

كفت:خانسلطانعزيز، الان كجاهستىي. بعد نا كهان خنديلدو كفت:

 ايندستفُطرت بيرون بياورم.


 بين ببرد.
بالخاني گفت : ولىمن ازاتىار بيروننميروم. در همينجا
بايد ازاو انتقامبكيرم.
ييراحمنكفت: ققبان، شما خستههستيد واحتياججاستراحت داريد

- نه. منابدا خسته نيستم. همينالان بخا نه خانسلطانبرو

و بهيدرشخبربده كه منا اينجا هستم.
ـ اينديوانكى است. جاسوسان غايرخان فورا ازودودشها بشهر باخبرميشو ند

اميير عثيرىى

- عر كارى ميكو يم بـكن..

 - بزدل ترسو ... خودم اين كاردا ميكنمن.

 هيدهم كهييغام شهار ا بیدر خانسلطان ان بدهم. با لخاش كفت: يسعجا
;ا از; بان يدرتبسنوم
يهر احمد ازاطاقبيرون رفت و كَفت: ازخازه بيروننرويد تامن بر گُدم.
وباشتاب ازدرخا نهخارج شد...
بالخاث هما نطوريكه كنار ينجره ايستاده بود و بهبو تههـايـاى
كلسرغ درونحياطنـكاه ميكکد، باخود كفت
- بالاخره اينمعما حلشو .
 بها Tنها ملحق شو يم ....
اوميخواست مرا بدستاحمداقتسو بكششن. حتى محلقتلهم
شرا بخا نه هرسبان تعيينشهد بود...




 وبدنبال اوساياننيز كمته شد .


 درست گفته بود. غايرخان نقشَه فتلاوراكشيده بوه

مردىازدوزخ

 يرأحمد، وارد خانه شد. از الطاق بيرون آمــد و بصحن حياط رفت
بدرخانسلطان ، بديدن بـالخاش ايستاد . دستها يشدا از
طرفين كثودو كفت:



 كفت: بير احمل برايم شرعداداد.
 خانیام شندند وخانـلطـطانرا بردند ـ شما جه كرديد يدر؟


ـ ـ سكوت كرديد؟


- ولى من با يل انتظام بكيرم •





 بز نى. بالغان بالحنى كه تسـرديد درآن احساس نــميسد، كفت:
 - جه كاد مهخواهى بكنى بسرم؟

اميرعشيرى
_ اجازه بدهيد فعلا جيزى نكويم . جـري جون هنوز نميدانمكه از كجا بايد شروعكنم
 رفتى، در آنجا جهديدى؟
 ج.ـابرشان تاب مقاومت ندارد. - وحشتناك استا



بادارهكردن اتىار نيست.

يدرخانسلطان كفت : بزودىغايرخان ازو:ود تو باخبر ميشو بـالخاث آهسته سرنىراتكان دادو ففت: وشايدهم جاسوسان اواطاطاع داده باشند. ولىمنمطهمئن هستم وقتى كاروانسودا وارد اتراد شود. آنوقت جاسوسان غايِرخان سعى ميكنندكه مـا بيدا كنـن .

خا نه خانسلطان است. با لخاتى يوزخندىزد وكنت: بيغا يـسه است. اثـرى ازمن جيدا نخواهندكرد.
يدررخانسلطان ازجا برا برخاستو گفت: منبايدبروع. بعدرو كرد بهايرِ احمد و عفت: - برومراقب بيرون باشئ... پيرآحمد ازأطاق خارج ششا و بالخاش كفت: راجعبودودمن بكسىجيزى نكوئيد.
 راجع بتوحرفى نخواهم زدر بالخان دستاورا بوسيدو كفت: جا نم فداىخانسلطــان.او

مردىازدوزخ
, ال بشما برميكـردانم.
 بهندازى. مواظب باش فرزند.

 يدرخانسلطان جشمان اش اشكا لود بود. بالخاش كففت: يدر ، هبر داشته باشي

 خودخواه رابايد سرجايشنشا
 آمد و بطرق در حياط رفت ... يشت در كه دميد ، از بيراحهد يرسيد :
ـ ميتوانم بروم؛
بيراحمد كه ميان درايستاده بود، خودنراكنار كشيد و تُغت: بغرمائيد.كسى نيست... بيرخانسلطان باشتاب از درخانه بالخان بيرونآمد و با سرعت ازTنبا دورشد..
 انتقام از غايرخان خارج نميشد. اوخودت ماجراهانى خو نيني آماده كرده بود كه در آن يا با بايد موفق شود. يـا يا



 ـ صداى وتالباب شنيدم. برو :بين كيست كهـ اينوقتش مزاحمهنده.
ـ مـمكناست افـار غايرخــنانباشند. - مهم نيست. درفككر من نباءُ.

امير عشيرى
ـ شـها خودتانرا مخفى كنيد.
-



يرسيد :

ـ جـ جميخواهيد

 كَذاشت. نميدانست تكليفش جيست .


 مرد از يشت دربرخاست كه كفت:







ايلى براى او يِيغامى آوردجامايه.

- صبر كنيـ تامن بر تردمب. - عهجله




مردىازدوزخ
كه هر اتاق دم درمنتظر باشند.
بير احمل بر گثت


 نشنيدى: ماازهرسبان ميا كئيم.

ـ ــالخاشراكجا

جراغ را بداخل اتاق برد وگفت : داخلشويد .

آندومرد منولى قدم بداخل اتاق كاق كناشت
ييراحمد، باشتاب خود
يوشيدن لباسش بود، رسانيد.


- بلهوربان. فقط قياوفه آنهارا شناختم

ـ منظودت ازاينحرفجيست؟

- هردومغو لى هستند ؛
- منولي؟!

ـ ـ بله. توى اتاق دمدرمنتظل ند. بالخان
 دو نفر منول ، درخا نه من، خـ، خيلى جا لب است! هير احمد باشتابزد . من آنهارا خوب ميشناسم.
بالخاثئ باهمان لحن مالايم كفت:





امير عشيرى
ابدا تعجب نكرد. مثلاين بودكه انتظارشانرا دارنا داشت.

 Tآهما عجيبى هستند. تو آنهارا نميشناسى حاللا برو ومراقب در خانه بات. توى كو جه را هم نكــا. بعدازخودن برسيد : حتما سوباتاى ويكــى ازجاسوسانت هستنل . مرد جسورديست.


 آ ندومرد منول كهقيا فه هيرجكدامثان براى او آفنا نبود، جاخورد ويرسيل: شهاكيهستيهد ؟ مردى كه متوسطا لقامه بود لبخند خغيفى بروىلبا نش آورد و كفت :
ـ ما از دوستان شما هستيه.حق باشماست. ماقبلا همديكى را نديدهايم. بفرمائيل بنـُونـيد .

 ملايمى كفت، من ' جهه نويانه هستم. اينمردهم از مامسـوران من است
جوان اترارى تكراركودי جِهن ونو يان ا .
وبعدكفت : اين اسم بكوشم آنمنا نيست .
 ـ اوشمارا فرستاده ؟. - بله، قربان . درست فهميديد. مـن دوست وهمكارسو با تاى . "جـه نويانه كفت : ارام باشيه . ما بعنوان يــك دوست

مردىازدوزخ
وارد خا نه شما شدهايم
با لخاش برسيد: بامن جه كار داريد ؛


جار•ئى نبود
ـ حرفت را بزن




 كينه توزيست . بالخات هما نجا كنار دردنشا


شما آمدهايد كه فقط همين رابمن بـكو وئيد :



 بالخانى بالحن تندي كفت : شما آدم گستاخى هستيد.

- من دوست توهستم
- ولى من بدوستى هثل تو احتياتج ندارم



 كردن باتو و سو باتاى ترجيع ميدهم . "جهَ نويانه خنده ملايمى كرد ; كفت : جوان با شهامنتى -
 91

امير عشيرى

- خودم ميدانم جه كار بايدبكتم
 نشده ، مى توانى باما بيائى

 بالخاث كه رسيد ايستاد و كفت : خان سلطان درحرمسر ای غانير خان است
سعى نكارن براء فرار دادن او داخل حرمسرا بشوى . هـ ديكر حصفى ندارم
اين را كفت و باتفاق مامور همراه خود ، از اتا اتا خارج را ـد بالخاث بدنبالشان نرفت . هما نجا ايستاد . صدای اير احمد
,اشنيد كه میمبرسيد :
- اين سودا كران انمى توا نـد برو ند؟
 در را باذكن
كمى بعد صداى باز شدن درخان ها بكوش خور خورد ... او در انديشه خان سلطان بود. حرفهاى جان جاسو بزرك خان بان مغولبعورض




 - آره : ميتوانى بروى بنحوا بـى


.
- با به . منتظل شهما بودم . آنها باشما جه كار داشتند؛ _ حتما بايد بدا نى ـ آخر ، بـن نمينواهم Tفای خودم دا اينطود اندوهكين

مردىازدوزخ

- فكرخان سلطان راحتم نمى كنـارد. - و ولى شهابا بايد اورا فرامون
 بر كردانم حالا برو بكير بنـواب



شهر.اتنار ، مقرغايرخان فرمــانروای آن آنجا ، درسـكوت و



 ميكردخطراز اودور شده است . بــاه خود ادو ادامه ميداد .

 آن وقت شب داخل حرمسر ای اميرانترار شود و خان

 حرمسر ای غايرخان برساند . قبل از آنكه او از خا خا نهاث خار خارج










## اميو عشيرى





 وجهرهانىنشسته بود . با خود كفت : اكر يشش بيايند .هردوشان راميكشم.
لحظههاى حساس وخطر ناكى بیود. نا كهان دوشبكرد داخل
كو جهاى شدند كه بالخات در كمر كش آن ينهان شده بود ....

 , نكاهث را بآ نها دوختهبود ودر افكار آشفتهاتي درجستجوى راء

 يكى از دو راه را انتخاب ميكرد . بالاخخره راه اول را ا انتخاب
 بدويدنكرد .
شبكردان براى جند لحظه ايستادند . بهتشان زده بود. و ناكهان يكى ازآنها فريادزد : -
بالخان همجنان ميدويد . كوجه باريك و طـو ويل بـود . شبكردانشمشيرشان را ازغلاف بيرون كثشيدند وبدنانبال اوودويدند


برهم زده بود

با لخاثي درحاليكه بنفس نغس افتاده بود با با قدمهاي سريع مى دويد . در آن حاللباخود كفت: آكرفرياد آهها بكونىشبكردان ديككربرسد ، آنوقت همه راهها برويم بسته ميشود بدحلى دسيدكى دو كوجه يكسديكر داقطعكرده بودند.

مردىاز دوزخ






 اوكرفت . نبكرد نعادلن را از دست داد و تلوتلوخ انوران با باسينه



 _كى هستى ؟... آن شمشير ومشعل را بـنداز وخودت را

بالخانى كفت : دارى وقت تلف ميكنى . احمق.



 روى زممين افتاد• بود ناكهان متوجه شدكه آن يـكى انم ازروى




 بود • برزمهن غلتيد ... بالخان آلودت راكناد رفيقت بيندازم شبكردكه وضع دلخراث رفيقش. اورا خشهـكين كردهبود.

$$
1 \cdot r
$$

امير عشيرى
كفت : سعى نكن ازدست من فراربكنى

 شوى
شبكرد با اينكه جان خود رادرخطرميديد وحس هيكيد
 تالات ميكرد .
صداى ناله شبكردى كه صور تش سوخته بود. آرامش كوجي رابطرز وحشتناكى برهم زدهبود ـ ولى الـى ازساكنين آنجاكسى

 شبكردكه وضع را جنين ديد جسارت بيشترى بيدا كرده ، براي
 بالخاش وقتى يشتش بديوار خورد ، ايستاد و باخو نسردى وحملات
 برد . با يك خيزخود بديوار اصابت كرد واين فرصتى بود برایبالخاث وكهار او راتمام بكند
فرياد شبكرد.از كلويش خارج شد. بالنات نور نوك شمشيرنى را كه بهلوى او فرو برده بود، بيرونكشيد . شبكردكمى بطرف




 كه بالخان جه كسى است وباقدمهاى سريع شروع برفتن كرد . شمشير برهنه هنوزدر دستش بود . احتياط را از دست نميداد . او او مى دخــواواست قبل از سيهيه دم ، خان سلطان را ازحرمسرای اميرا ترار بيرونبياورد.

مردیاز دوزخ
قدرت عجيبى بيداكرده بود . مثل اين بود كه از هـيـع قـــدرت و






 بششمير فت .
باولكوجه كه رسيد، يكى ازافراد محا فظ راديد اويكه دركنار

است. ازاينجا براحتى ميتوا نم جلو بروم .
شمشهر ن را درغلافكرد وخيلى عادى ، بطرفكوجهبرا•

- ايـست ... كىمستى ؟

بالنانى باصداى بلند ومحكمى كنت: آشنا . مردمدا فغل يرسيد : اسم شب.... - نزديك بياسامى. من از داه دورTمدهام وبراى غايرخان يهنامى دارم . اسم شُبراهم نميدانم _ از ازكبا ميانُى ـ از هرسبـانـان . مردمحا فظا با كامهاى سـكين بها بالخاث نزديكُ شد . او را شناخت وكنت : شمها هستود بالزاش ؟
ـ بله ، خودم هستم .
 ــ نه، لازم نيست
 خودتان را بامهواتراء برما نيد؟

امير عشيرى
 غا فلكير كرد و نولك دشنهاثى را بزير كلوى او كذاشت و با خنده ك
ـ حالا اسم شب رابكو ..

 بالخاش باهمان لحن كفت: مى فیهمم . معطل نشو... اسم شب

را بكو ...
مرد محا فظ بالحن اضطراب آميز كفت: اگّر بدانم درامان


هستى، حرف بزن .
ـ انكشترى سبز
-

- باله قربان . با كفتن اين انـ اسم ميتوا نيد وارد قصرشويد.



 درآنجا نكهبا نى وجود نداشت
 خان دوخته شد كفت : بدون شك خان سلطان در يـكى از آن اطا



 فكر اينكه اكّ بدام بيفتد با او جه معاعلهاى ميكنيند مضطرب ميشد
كنار ديوار ايستاده بود و باخود ميانديشيد كه از كدام

مردیاز دوزخ









 بالخاتى باصداى بلند عفت : آثنا .

$$
\begin{aligned}
& \text { _ اسم ؟ شبـ } \\
& \text { _ انكشترى سبز } \\
& \text { - ميتوا نـ بروى . }
\end{aligned}
$$





اميرا ترار بيينام مهمي دارم
 حر مسرا خبربدهم -
 ببيند همينـكه اورا شناخت بـا بـا تعجب كفت : شما هستيد بالخان اينجا جه ميكنيد ؟
بالناث خندها
 - اسم شب راكّى بشما كفت ؟ - نكهبان جلو قصى 1.9

امير عشيرى
:ـه لازمنيست تو برو خودم اورا میىبينم
ــ از خان مغول يثنامى آوردها يد؛ - بله دوست من

 بالخاث بالحن محكم, و قاطع كّفت : محل خدمت رانبايد

ترلك
بعد براه افتاد كه باطاق كشيكَجى برود.... همينـكه به شت




 ميرسيدكه هنوز نخخوابيده است . با باخود كفت بايد قبل ازا انيكهاز نكهبان نان كسى از مقصود من آتا شود ، خان سلطان را ازاين ز ندان نجات بدهم



 او انداخت . هردو بروى زمين افتادند . كلوى نكا نكهبان در زير




 آنجا رسا نيد . خواست در را المتحان بكند . متوجه شد آنه در باز است . آنراكتشود و بداخل رفت سكوت وهم انكيزى آنجا را مر كرده بود . شمعدا نها ميسوختبا اينـكه آنجا حرمــــایاميراترار

$$
1 \cdot v
$$

مردىاز دوزخ

 بهآنجا راه يافته بود
باطرأف نغاهكرد





 جند قدمى جلو رفت . مقا بل دراطاقى ايستاد متحيربود جكار با بايد بكند. ناگهان ازراهى كه رفته بودبر گشت وازعمارت بيرونآمد باخود كفت :

- با يد بسراغ كشيكجتى بروم. اوتنها كسى انـت كه ميتواند مرا به اطاق خانسلطان راهنما

ضوبهاى بدر اطـاق زد صداى مردى از داخلى الطاق برخاهت و برسيه :
- 

بالخاش كفت ، يكى از نكهبا نان .



 بالخان نيستى
بالخانى بامبا در اطاق زابست و كفت جرا . خودم هستم ير خرفت ...
ـ اينجا جه كار ميكنى ؛


$$
1 \cdot A
$$

اميرعشيرى







ميكنى ؟

- ميخواهم تما بكشم
.

هيكنم . البته اگرجوا بم را ندهى
كشيـكجى آب دها نش رافو


آمدهاى بر كرد.



. بيرون بـرئ

- يس ميدانى او كجاست ؛
- 

خان سلطان را ازسرت بيرون ونـن

ممكن بود اوقبولكند .

- توديوانهاى. نكهبا نان اگر تورا بكيير ند قطهـ قطعهات.
. ميكنند
كدام نكهبان نان ؟ همه T Tنها مرا هيشناسند. مـكى
الا . توى الطاق توهستم •


$$
1 \cdot 9
$$

مر ری از هوزخ
 - بله . البته ميكويه. كمىيصبر كن كثيكجهى

 آفتاب فردا 11 بين كشيـيكِى وحتت زده گفت: جر ا الان ميكويم. خان سلطان امشب در اطاق اميرانرار است ...


 برويهم هى فشرد كفت :

- حالا يهترشد . غايرخان رامى كشم و بسترث' , را :زخوت خودش رنكين ميكنم .
كشيكجى گفت: حالابرو وخودت رابكتنتن بده ..
بالخاثن از روى خشم خندای كرد و كفت : هـ دو با هم ميرويم
 ونجاتش بده.
- نوهم باهن ميا نُى . راه بيغت - نه مرا
- برانى ورود به حرمسرا وجودت لازم است است ويقه يـر اهن اوراگگ

 باشى
هردو از دراطاق بيرون آمدند و بطرف عمارت حرمسرا




## المير مثهوى

ـ ازايْنطرو
 ميلرزيد... زا نوها يش قدرت سوبا نكهداشتن اورا نداشت هاها يش را بروى زمين مييكشيد . بالخان زيوريغل اوراتُ فته بود - بهشت
 نكهبان كجاست ؛
بالخان باخندهيى انه ناشىازخشم بود كّفت : فكـراو نـان :نستر احت كرده... آنجا وایآن در خت .

- يس تواوراكشتهای ؛

 جه مهكو مئى! كفت دارم دعا ميخوانم .
 عمارت شدند سـكوت آنجا ديـكريسـاى بالنان وهما نكيز نبود جون كسىمثل كشيككحى اورا راهنْانُى ميكىد . او دست از مجان
 كشيكيجى بديوار تكيه دادرنك جهرهان


;ا منصرف كند

با لخاني نكاد تندى باو كرد و كفت:


 - أ او انتقامبكيور
كشيخڭجى كفت T آهته حوف بزن...

- بس :أ بيغت .



مردیازدوزخ



 كثيكجهى و بالخانى كه اورا هر كز نديده و نمى نشانا ينداشت با لخاث از نكهبا نان است. خود تى رابميان در كشيدو آهسته برسيد: جه خبر شده ؟
 حقيقت رابكويدكشته ميشود




 بالزان كشميكجى ,آبجلــو بردو آهسته گفت : تـازه دارى ميغهمى كهجهبـايد بكنى .

 - دروفكرمن نباث . - توجوان ابلهى هستى . .

 است ولى


 كن بر ای نجات خات شان سلطان خود. كجاست :

امير عشيرى
كشيكجیى با دست دراطاقى واكى درطرف ديكر آراهرو بود نشان داد وكفت: اودر آنجاست . ولىتو نميتوانى او رالازحرمسرا

- ولى من اينـكار را هيـكنم - بـهخودت رحمكن. ـ اينحرف را بخودت بنـين

 بغيراز خان_لطانكسديكىى در راباز بـكند، ترا زانده نميكنذارم.
 بالخاش آهسته ضربها نشنيد اينبار دوضربه زد... صدإى خان سلطان را ازيشتدرشنيد كهآهسته برسيد: كى هستى
 كه بدنش كرم شده است . دها نش را بدر كنذاشت و آهسته كفت: - هن هـ هستمهم ... بالخات ... خانسلطانْبشنيدن صداى|اويكه خوردو بوحشتافتاد. باخود

كغت: اوجطور خودتورا باينجا رسا نده است؟
 بركرد اينجا خطر نا كا است .


 برو و نكنار من يكعمر درغم مركّتو كريه كنم. بالخات مالحنى محكم و قاطع كفت ور ولى من من جا نم رابراى نجات تو بخطر انداختهام. قبل از اينكه سرو صدائى بلند شود، در را باز كن.
كشيكجى يُير كه جانشرا دزخ انشر ميديد كفت: امشب تو خودت وهمه مارا بكشتْ ميدهى. غايرخان كسى نيستكــه تو را

مردىازدوز
زنده بكنارد. اين جسارت تو اورا وادار ميكند كه تو را جلاد بسیارد. بالخاش نكاه تندى باوانداخت وكفت: خفهميشوى ياخودم خفهات بكکم ؟ وباز Tهسته بدر اطاقكو بيد... خان سلطان در دا كششود و


 خودش را بآغون بالخاش انداختودر حالى كه تريهـ ميكرد كفت: مرا از اينجا ببن.
كثيكجى كفت: جرا مسطليد؟ فرار كنيد.
 فرار كنيم. ولىقبل ازفرار، بايد اين كشيـيكيى يـيردا راحتش كنم. جون ممكناست نكهبـانان رانخبى بـكند. كشيكجى وحشتزده دستها يشرا بلندكرد و گفت: زه، من بكسى خبر نميدهم. مرا نكشت.
خازسلطان كفت؛ تونبايد اورا بِكشى. بالخاش شمشيرث راكشين. قبضه آنرا آن درميان دستش غشرد و در حالى كـه نکاهث به بير مرد بود كفت : از از جايت تكان نخود . .
كشيكجى كفت: تادير نشده، فرار كنيد. من نكران شما


 دست خانسلطان راكرفت وهردواز اطاتق بيرونآمدند. دلدرسينه دختر جوان مى تييد.



اميرعشيرى
سلطان نمىانديشيد. بقدرت بازوانش متكى بود. بالخانى تارسيدن

 برميكشت. آنموقع تنها آمدهبود وحالا خان ان سلطان را را هيباديست

 دومر تبه او را از دست بـر بدهدا هردو رشتشـشانرا بديوار جسبا نده بودند. خانسلطان رنك

 است . به خود اين اطريمنان را ميداد كه از آنجا مى آيد
خانسلطان سرشرا جلو برد و T اهسته كفت: - يس خرا ايستادهای؟ بالخاش نيمرخ نكاهش كرد و كفت: بايد مطمـُن شومكها

طرف راهروهم كسى نيست.





 خود بهييكار خو نينشي كه انتظارش

 كرده بود، برديوار مقار بقا بل ديكى سايهاى ديله نميشد. فككر كرد شا يدآن سا يههارا دران درخيال ديده است.
خان سلطان با صان ران خان خفاى كفت: من همين جا ميا يستم. تو برو وT آنطف راهرورا نאاه كن.

مرهىازدوزخ
بالخان كفت: باهم ميرويم.


بـالخان دست خانسلطان را رها كمرد وبا اناره دست





 راكرفته بود. بطوديكه غايرخان را با لباس خواب، درميان آنها مهديد
بالخاث ازسـكوت نكهبا نان بحيرت افتاده بود . ناكهان
 شد و بدنبال آن كنت:



 بانو هستم غايرخان.

 ببرم، ياترا بكشم. صداى خنده غاير خان در فضاى T Tنجا يُجيد و به دنبال آن كغت
 كندن ترا با حشمان خودم مى بـينم
بأَ خطاب بهنكهبا نان فريادزد


امير عشيرى
و خو نين دركرفت. خانسلطان در حاليكه نـكـاه وحشت زدرات

 هردى راشنيد كه كفت:


 هن جانشردا بخطر انداخت. او را را ميكشندن.


 ارشد آنها بود. غايرخان دريشت سر آنها ايستاده بود وبان وباين صريحنه
 خودرا باز كنند، نداشتند.

 بالخاش شا نه راست اورا شكافته بود و خون بشدت از آن جارى
بود ...

غايرخان فريادزد: احمقها... نمىخواهم اورا زندهبينم، راحتش كنيد .


 خسته ميشود وبزو درهمان موقع نا كهان خانسلطانخودودنرا ونا بغايرخان رسا نيد ودر دوقدمى او إيستاد وفريادزدن

غا يرخان با خو نسردى گفت: تو دختر قشنك هم اين جـا بودى؟ .. هى بينى اين ابله ، جطود جا نش را بـه خطر انداخته

مردىازدوزخ
است ؟
خان سلطان بتندى كفت:
 - ولى اوبـايد كشته شود _ـ او را بـا بمن ببخشيد. غاير خان همان طور كه نكاهش بنا بانسلطان بوان بود، البخخندى
 سر كشى هستى. بالخاش با بايد كشته شود، تاخيال تو برانى هميشه
آسوده شود .

خان سلطان فُيـاد زد: نه، اورا نـكشيد. مز براى هميشه بشما تعلقدارم. رحم كنيـيا غايرخان آهسته سرشرا تكانداد وگفت: خيلى خوب. اورا نمى. كشم • بعد باصداى بلندخطاب ببا لخاش كفت : مقاومت بی فايد استار، شمشيرترا بينداز و خودت را تسليم كن، نكهبا نان دستاز
 بديوارداد. ر نك بكا بجهرهاثن نما نده بود. ولى آثار خشم و. نفرت به جهره ان باقى ما نده بود.
يكى از نكهبا نان كفت: بفرمان امير اترار، شمشيرت را تحويل بده .
نا كهانبا لخان
نكهبا نان، بطرف غايرخان جر تاب كرد ورير ورياد زد:

- تو مرد بست ورذلى هستى .

غاير خان كه هردى خشن ودرد عين حال خال خو نسرد و ر آرام
 افتاد .
خندای كردو كفت: اورا ببريد.



اميرعثيرى
خطاب باو كفت:

- بالاخره انتقام خودمرا از تو ميعيرم.
 بالخانىرادرحاليكه بامير اترار ناسزاميكفتت، ازحرمسرا
 ميشد، ووقتى سـكوت آنجاراكرفت، غايرخان ان جلور انورفت. دستخان


 و استراحت كن... خان سلطان سر بزير انداخت و در حالـكه آهسته كريه ميكرد ، كفت - من بـه شما تعلق دارم. قول بدهديكه بالخاث را Tزاد مى كنيد . غاير خان با لحن محكهسى كفت : او را در زندان نك


 اميراترار ازديدناو در آنجا فرياد زدي - تو يبر ابله، آنجا جكار ميكيكى كثيكجى كفت, قربانمن بيكنا خانسلطانكفت: بالخاش او را بزور بهاينجا آورده بود. او بيكناه است .
 كردهبود، فرياد زد: نكهبان .. طولى نكشيدكه دو نكهبان وارد حرمسرا شدند. فايرخا
 مرد خودثردا بباهاى امير اترار انداخت ولم ولى بالكسى كــه او

مر هىازدوزخ
بسينهان زد، يهرمرد را ازخود دوركرد. نكهبانان ان او را آ از كـف
 ولى وحشت زده ايستاده بود.
 بطرف خوا بكاهث ـ خان سلطان جندلحظ، وسط راهرو ايستاد . فرياد هاى هاى









 سردT نبا ترجيع ميدادند ... نكهبا نان جوان اترإرى رابسوى ز نداندهشهتار دواك ميبر دند.





 كرده بود. هواى منكين وخغه كنندهاى داشت كه تنفسرا مشـكل مهكيرد
بالخان بدهليز Tثنانى دانت



اميرعشيرى
ميرفت. مر گىىدردنالكووحشتناك. او اززندا نهاكهرك اميراترارهم با اطالاع بود
ميدانست كه يا ياندهليز بار يك وتاريك بكـكجاميرسد.سـكوتوت


 آمده باشد.
نكهبا نانى كهروزى از اواطاعت ميـكـردند . اكنون اورا


 مشعل كه ييشا ييش آنها درحر كتبود، جهرهدن نكيريده خانس انسلطان



را گرفت. فريادزد :
 سريع ، Tنهارا ازجنكا



 دستشرا بزيرجا نهاوا انداختوسرونورا بعقب كشيه .



 بعدازجند لحظه، وضع بحال اول اولبر گثت نكهبا نان ما نندحلقه فولادينى بدور بـازوان بان الخاش قالاب شد. و آنكاه اورا حر كتدادند.

مردىاز دوزخ











 خو اهل شد.
بالخاش همحتنان درسكوت فرورفتهبود. وحشت جهرماثى را







 كه كلويش خشكش خده . باخود كفت: - بايد تحملكنم. فقط بخاطر او،كه از جا نمبيشتردوستش . زندا نبان همينكه صداى گامهای سنـكينى را بردوى




اميرعشيرى
بيرون آمد. قدى كو تاه واندامى فريهداشت كه بهنـكــام راه رفتن

 بلهها بائين ميامدند. خندر نده كريوى كرد وبا لحنى ثيطا نى كفت:اين تازه وارد كيست ؟ يكىى از نكهبانـانخندهای تمسخر آميز كـرد و كفت Tاشناست . ديكرى كفت: با لخاش را كه ميشناسى.

 - ازاينشوخى شما هيع خوشم نيا
 قبولكن كه تازه وارد همان با لخاث است. زندا نبان كفت، حتما به اميراتراد خيانت كرده . بالخان يـكوتشرا ثـكست و كفت؛ همينطور است يهرمرد.. ميخواستم اورا بكشم .
زندا نبان درجاى خودحر كتى كرد وكفت: با يد زبانش را :ريد. يكىاز زكهبا نها كفت: اينـيكى انى باتوست.
 شد. وTهسته سرنرا تكان دادو كفت: ـ خودن است . بعد رو كرد به نكهبا نها ويرسيد: كى بايد
جلاد را خبد كنم؟

نكهبا نى كه ارشد T Tنها بود كفت: هنوزدستورى نرسيده بهترين
 خشنودى اميراترار شود . زندانبان خنده مخصوص راسر داد و كنت: خودمميد| نمجه كار كنم •
وبراه افتاد وكفت: ازاينراه بيا يُهد. كمى بعد زندا نبان مقا بلدر آهنى كوتاه وكوجكى ايستاد.

مردىازدوزخ
كليد آن سلمول را از ميانكليدها سوا كرد. درراكشود و كفتءاين . بهترين زندان ماس بالخان نا كانهان مثل اينكه دجار جنونشده باشد، باصداى
 يكى يز نكهبا نها جرسيد: آنها كى هستند؛ ديعكى كفت: بكمان نم اوهمدستا نى دارد. با يس اميراتراررا خبر كنم . دو تـن نكهبان، بالخاش را با يك حر كت سريع بهاخل










 تاريكى، عميق ، هول|نكيز و كشنده بود بود


 مثلاين بودكه دنياى خارجى وجود نداردو. دسثشردامشت كرده ، محكم بر كف دست ديكرث كو كوبيد.احساس وكرد قادر بفكر كردنهم نيست.
 براى او ديـكى روزوروشنا


اميرعشيرى


 بدرزندانكو بيد...
زندانبانكه كوشث باينجور صداها عادت كردهبود، توجهى
نداشت. حتى ازجايش هم تكانن نخورد .

 جندشآورى بازشد. روشنائسى ضعيفى بـداخل تا بيه . بـالخان

جشمها يشردابست
روشنائىهرقدر هم ضعيف بود، جشمها يشرا بشدت ناراحت

 را بهم زدو آنرا قفل كرد و بدنبال كارشرفت. ..
 كرد . ;ـان سخت و خشك بود و بزحمت در زير دندان خرد مى مشد
وكرسنكى اوطورى بود كه حتىشورى نانرا همحسنميكرد.



مثل|اينبود كه ز ندانبان انتظار جنين لحظها
 - حالا خيال ميكنـن آب يارجه نازكى را در آبفرو كرد. سيس كمى ازآب آب آنرا
 زندانبان درراگشود، اوهراسان از درسلول بیرون آمد.
 سلول انداخت. اگر روشنائى جشمهاى بالخاثّرا ناراحت نمى كرد.

مردى از دوزخ

 زندانيان .
زنـدانبان يارجه مرطوب را بــداخل سلول انداخت و
كفت: ازاينجا زنده بيرونزميروى .


 كه بيكباره راحتش كند.

صداى گامهاى تكانى كه در يشت سلمول زندان در در حر كت بود ند، بالخانى نمى كرد كه جه ساعتى از روز ياشب است. حدسزد كه با يد خبرى باشد ...
طولى نكشيد كهدرسلول بازشد. صداىآميانه مردى بـكوشش خورد كه گفت: بيا بِيرون.
بالخانى بزحهت توانست از كـف سلول بلمند شود.

;كهبان كفت: اميرا اترار ميخوا

- همـان مرد يست ورذل؟



 صداى غايرخانرا ثنيدكه كفت : اورا اورا نزديك بياورياوريد.


دوراز آنجا ايستاده بود، برد. بالخاث درحا لمكه دستها يشرا بروىجشمها يش كناشتهبود•

اميرعشيرى

بدست بجلاد بدهم. ولى تو با يد در تاريكى زندانى

 بالخاشدا يا ئين كشيد. جوان انت ارى بلكها يشرا بهمفشرد وفرياد
زد :
_ راحتمبكنارِيد.

غـايِرخانَ يسرسِين : منظورت از ه آنها ه جـه اشخاصى هستند ؟

 انتقام ترا ازمن ميكيرند. ميخحواهم بدانم آنها كجا مخفىشدها ننو اسمشان جيست ؛ بالخان درحا ليكه صدايش ازنفرت ميلرزيــ كفت :اين موضوع براي توخيلىمهم است؛ مردى كه يشتسرغايرخان ايستاده بود، كفت: بالخان تو تو درحضور اميراترار ايستادهئى مودبـيانياني با لخاث خنده كو تاهى كردو كفت: اميرا ترار 1 همـانـان مرد رذلى كه اززور كوئى لذتميبرد.
 بفهمد باكىطرف است .
 جشما نش را اندكى كشوده بود. غايرخان جلورفتو كفت:
_ اسم T:نها جيست؟

بالخاش كفت : بياد ندارم كه حنين جيزى كفته باشم.
ارشد نكهبانها كه اينخار قربان، خودثاينحرفرا زد. زندا نبانهم شاهد است .

هرهىازدوزخ
غايرخان كفت: شنهدى بالخاثي؟

ـ قبلاز اينكه شْكنجهاتبدهند، بكو اسم آنها جيست ؛




 از كور• بيرون آورد ونوث آن آنرا بربازوى با بالخاش كذاشت..

 كوثهايترا بازكن. اينتازه اولوكاراست. ولىاكر بدالنماسم Tنها
 بالخانى بوده !بريدهبريده كنت: خوشحالم ..... كه بااين.... حرف بور بؤحشت....


 جرخشت وصلبود، بست وبشا كردان خود اناره


 بود




 احمق ؛

امير عشيرى
بالخاش، نفسى تازهكرد و گفت: آرزوى منجيزديكريست. خودت همميدا نى كهمنخانسلطان راميخنوا اهم.


 كردهام. درفكراو نباش. سعى كنخخـودت دا از اين ظلهت نجات بدهى
بالخاثنسكوت كرد بدستور غايرخان ، اورا بسلولديـكىى

 وتقريبا بحا لتاغماافتاده بود.آهسته نا لمميكرد وهيع كو نهاحساسى نداشت .

غايرخان وقتىديد باشكنجه نهى تواند بالخاش دا را بحرف



 بودهاست. او باهمه قدرتى كه داست، باز ميترسيل. ترسازازاطرافيان ترس ازاينـكه قلرتش را ازدست بدهد.... روز ديكى نزديت غرود، بـالخاث را را از سلولث بيرون آوردند . كمى مى لنكيد. جشمهايش ديككر از دوشنائى ناراحت نمى شد .
غايرخان وجندتن از اطرافيا نش ايستاده بودند .

 كفت: من راجع به آنها جيزى نميدانم و از شـكنجه هاى تسو هم و>شت ندارم .
غايرخان كهخشم جهرهانوا ميفشرد كفت: احمق . بالاخر• 1Yq

مردى|زدوزخ
T Tنهارا شناختم . منظورت هنو لها هستنا







 - بفهمد

در حالى كه نكاهشَ بحهره لاغر ور نك انك يريده او كه غبار مرك بر آن نشسته بود دوخته شده بود. از شهت خشم دستهايش را فشرد


 با يستل .
سكوتما نند ابرتيرهاى فضاى آنجارا بالخات فريادزد: جرااوراشيكنجه دادها ايد؟



 سلطان خواهد رسيد .






امير عشيرى
راحفظكردهبود. اومردى زيركوهنیار بود. خوب ميهانست كه جه "هو
 ساكت شدهاى غايرخان؟.. حرفبزن. بـكوازشـكنجهدادن باينمرد جهنفعى عايدت شده . غايرخان بالبخندى زشت لبا نشدرا ازهم كشود: بهو قعجواب كـتاخيهای ترا ميدهم



 بكو كه خائن هستى.



 ناراحت شده بود، بامير اترار كفت: قربان اجازه بفرما نيد او را ادب كنم




 حالإبخيا نت خودت اعتر اف كن

جهرهان برافروخته شد وباصدائى كه ازشدت خشّم ونغرتميلرزيد : كف
 ميخواهى مرا متهم بخها نت كنى. اكى ميتوانى ثابت ابتن.

مر دىازدوزخ
 شاهد ز ندهايست كه اعترافات او براى مححكوم كَّر دنتو، بمنوانيك

خائن كافيست .
-
ميكرد .

- من خائن نيستم . . آن دو نفر مغول از سودا گران

بود

- درخانه تو حكار داشتند؟ حتما بيغامى آورده بود ند.
 خائن و رذل هستى • غايرخان پِسيد: جو اببده. هغو لها از كجا ترا ميشناختند كه يـكىاستبدر خانه تو آهدند؛
بالخان كفت: در اردوى خانمنول بار بامن آشنا شدند.
 غروبامروز وارداترار شدند. توبدون اجازه آنها از كاروان جدا شدهاى... جه جواب ميدهى؟ بالخانى بالحنيقاطع ومحكم گفت: ميخواستم خودمرازوانود باترار برسا نم وت, با بكشم. خيالت راحت شد شا... ـ و حاللا خودت كثته ميشوثي . . يك خائن بـايد كشته . شود
ـ الـ از مرك وحشتى ندارم. كردن ميز نند.



 كنى. همين كار راهم كردى. نقشه تو بسا كشته شدن احون احمد آقسو


## |مير عشيرى|

نقشى بـ آب شد
غايرخان خندهاىكرد و كفت بحرفهاى يوع توخائن كسى
توجه ندارد .

بالخاشكفت: براىاينكه آنها جيرهخوار تو هستند.

 بن بان آورد او بزحمت توا نست بـكويدكد از طرفتو مامور كشتن

دراينجا بالخان ناجار بود كه وانمودكند اسم غايرخانرانرا از ز بان احمد آقسوشنيده است. درحاليكه >سوباتاى، اينرازرا باو گغته بود.
غايرخان برسيد: آن دو نفر مغول باتو جكارداشتند؛ - بديدنم آمدهبودند.

ـ آ آهم بعلاز نيمه شب:ا بايدحقيقترا بكوئى.
ـ حقيقت همان بودكه كفتم.

- يـيشنهادشان جه بوده ؛
 مرد احمقى هستى. تودارى مى بهانه ميكردى و ميختواهى از من حرف بـكشى ولى بيغايده است. و ناكّهان فريـاد زد : جرا معطـلى ؟ دستور بــه مرا بكشند .
اميراتىار كفت: تو نبايدبـايِزودى كشتششوى.جوابسـؤوال
مرا هنوز ندادهايار .
- جوابى ندارم كه بدهم .
- تو جاسوس آنها هستى...
- تومرد يست ورذلى هستى آي اينحرفـرا ميزنى. غاير خان خنده زهر آكينى ورد وكفتْ: بزودى صدايت را براىهميشه خامون ميكنم بالخـانى كفت، جز اينكار ديكرى ندارى كه بكنى.

مردىازدوزخ
امير اترار جرسيد، سوبا تاى وحچه نويان جكاره هستند؟ - من آنهارا نميثنـاسمه .
 كه باهم راجع بجهجيز صحبت ميـكرديد
 غايرخان بطرف يـيراحمدرفت. روبروى او ايستاد وكفت: حرفها ئى كه شنيدها


 مرا مجبور كردند كه هرجه ميدانم بـكوجهم... مرا بـخش ... هزبتو بد كردم.
بالخان آبدها نشرا قورتداد و كـفت: تو بايد مرا ببخشى

 حرف بزن. يبراحمس كفت:بله... منازيشتدر اسم سوباناى وحیه نويال را شنيدم امير اترار بطرذ،بالخاش آمن در جني


 - نه . تودروغ مى كو نئى ... آنها از جاسوسان خان منول

هستند ...

- يس اطلاعاتو بيشتر ازمن است
 مالاقات ميكنتند ... بعل به نسق جیى كفت : يير احمد ديـعــر جيزى نمى شود , احتش كن ...

اميرعشيرى
بالخان فريادزد: نه. اورا نكشيد اوبيكناه است. آزادن كنيد و بجاي اومرا ثــكنجه بدهيدا

 من جواب بدهى وسأُمـل بحرف آوردن تو آماده آن
 بكو
بالخاش گفت: منجيزى نميد|نم.اميراترار بنسقجى كفت: از با لخاتى پنيرائى كن..







 غايرخان كفت: بازهم انكار ميكنى؟

 حر كتى نداشت جهرهاش فشرده شدهبود. نسق جى كفت: وقربان ... اجازه بذهيد او را بـه حرف بياوريم غايرخان كفت: صداى ثرا ميشنود جاره ای ندارد، با يسـد جواب سئوالاتمرا بدهه.
 كفت: ازمن... جيزى... نمى فهمىی... امير اترار با با لبخند معنىيـ داردى كفت: شا يد باشـكنجهدوم بحرف بيائى... وبهنسق جى اشأٌ • كردكه كارندرا ازسر بكيدد.

مردىازدوزخ
اينبار هردو دست بالخاثرا ازطرفين با ريسمان ناز كـى
 بكرداندن قرقوه ها ... دست هاى واى بالخان وان كشيده ميشد. اين نوع ثـكنجه بنو بِهخودثى درد شديدى داشت وابتدا از كتف وزير بغل شروع مىشد. مثل اين بود كه ركها درحال يارهشدن هستند. استخو انها بشدت درد ميكرفت...
 ميكرد. رنك صور تش تير هشدهو بود واين برد براثر فشارى بود كه از
شدتدرد بعضلاتصورت وگردن خود مياورد.

غايرخان كه كم كم خو نسرديشرا الزدست ميداد كفت: از آن
دومنول جاسوسبـكو...
بالخاشباصداُئى كهفشد كىدردرا در كلوىاو آشكارميساخت كفت، بـكو دست انكهدار ند ..
بااشاره غايرخان دستهايشرا باز كردند. بالخاش نفسىتازه
 آ - آ دومنول.. سودا كا
 ميكند ميتواندمرا بازيازى بكيرد. شـكنجهانانبدهيد. ـ نه اين اير را را نكنيد.
 ديدندكه ايستادهاست. همهدرسكوت فرورفتنند.. غايرخان سكوت جندلحظهاعىرا شـكستورورسيد: تو اينجا جكارميكني خانسلطان؟
 بريد دو نفر از نكهبا نان براه افتادندكه از يلهها بالا هـر برو ند.
 Ir9

اميرعشيرى
دشنهاه در دستش مىدرخشيد. دستش را بالا برد و با لحن تهديد آهيز كفت: ــ اكى او را شكنجهه بدهيد، اين دشنه را در سينهام فرو

می كم

 كفت: ديوا نكى نكن. آن دشنهر ا بينداز. خانسلطان كفت، نه تو

نبا يد اورا شـكنجه بدهى .؟ ـ ولى بالخــثى خائناست، اوبا جاسوسان مغولها ارتباط . داشته ـ ايندروغ است. هكر تو بهننكفتى كه او بدست راهز نها كشته شده؟..

شماجيرهخوارهایى غايرخان همبد| نيد كهاينمرد تاجها ندازهريست و خيا نت كاراست.
غايِرخان كه زير كى خاصى داشت، خيلى زود





 مرك خارج شو ند.. ازآنطرف بالخاشاشوا ازجهارميخيخيائين كشيدند وبزندان بردند وجسم شـكنجهديدهاشرا بر كف زندانانداختند و دررا برويش بستند.
جوان اترارى كمى بعد بحال اغماء افتاد. درحـد درا ليكه جسد سرد پير احمل دريشتسرداب مركّبرزمين مرطوبسرد تو ازجساءت افتاده بود ..

مردىاوزدوزخ

باوضعى كه خانسلطان براى غايرخان بيش آوردهبو د،المير






نبود .


 ميدانست در Tنجا جهك كسى انتظارش را را دارد .


 روشنميكرد. اين مكان هولانكيز محل كار جالاد غايرخان بودكه

 خروع جلاد ونا كردن ازآنجا بود.




 كرده بود .
بائين الطاق از شكافى كه در ديوار بوجود آمده بسود، آب



أميرغشيرى
كهاز خون مهحكوم رنكين شله بود. درزير آن آب باريك ميسست


 ريزشآب، قيا فه هولانكيز جلاد و شا گردث،قلبمحكو مرا ازطيش بازميداشت.
بالخاش درايامى كه رئيسمدافظينغايرخان بود، آنجا را
 وآرد آنمكان هولانكيز ميشود، جه كار ميكنفند... اودر جهاري شب زندان خودش ازوا اقعه شومى خبرميداد. هر هر لحظها نتظارداشت كه اورا بسوى اطاق جلاد بِّ بر ند. صداى ديزث آبرا ازيشت ديوارهـا مىشنيد وبوى خـون
 بود. بالخاش هر آن انتظار نكهبا نان زندان ران راداشت كهبيا يندواو


 مخخغى هيـكردند،از نظرشدور نميشه. تجسمقيا فه مهيبآ نها مضطر بش كرده بود.
 بود. كشتهشدن درميدان نبرد دا، برمرك موحشى كه دراطاطاق مرك



 افتاد، كهمنصباورا
 شه وباخود كفت »او اينجا جهمى كند؟


مردى از دوزخ
 باو كفت كه درز ندان بالخاء الخرا باز كند. با لخاش ازشنيدن اينحرف تعجبكرد. محمدمهدى با اوجه

كار دارد ؟
شا نهها يشرا بالا انداخت و بخخود پاسخ داد دحتما Tمدهاست
كهمرا بهاطاق شكنجها بـرد.
 محمدمهـهى قدم بداخل سلول كنذاشت . دو دوست قديمى مقابل هم قرار كرفتند.
الخاش خندهاى ساختكى كرد و كفت: بالاخره بهآرزويت رسيدى
 آرزوى مناين نبودكهجاى تىا بـيرم. غايرخان فرمان داد. با لخاش باخشم و نفرت كفت: همان مرد كثيفودزد.
 - بامن جكار دارى؟ ـ آمدهام بيغام اميرا اترار را بتوبدهمه. - جه يجغامى. لابد غايرخان ميخيخواهد تود ؛

 اجازه ازغايرخان باينجا آمدم، ثايد بتوانم ترا از حنـكال مرك نجات بدهم. بالخان بالحنى استهزاءآميز كفت: يسموضوع ييغام بها نه است؟!
ـ نه، اينطور نيست.

- يـغام غايرخان هرجه باشد براى مناوزون ندارد.
 بالخانى كفت؛ جرا، مى فهمم، مرك درا نتظـــارمناست. if.

امير عشيرى
مهدى گفت: غايرخان يينامداده است كه اگراطاطلاعاتخ اريودت را درباره جاسوسانخانهونولدراختيارش بكناريى ازكشتن تسو صرننظر خواراهدكرد.


 اينكه خانسلطانرا تصاحبكند. وبالآخره هم بهآرزويش رسيد و مرا همامشب يافردا شبـبدست جـادلاد ميسبارد . توهم اوراخـاخيلـى خوب ميشناسى كهجهمرد نادرستى استى رههدى كفت: سعى كنمودبابـاشى .
 - انتظـار دارى وقتى اسم غادِـرخان را ميشنوم تعظيم بكنم ؟1

 مىداشتى
بالخان درحاليكه صدايش سرشار از خشم بود كفت اكـ اكر

همحجنان نسبت باو وفادار مىمـا ندم . ولسى حالا از او متنغرم . هتنفر
ـ جواب مرا ندادى؟

- منظورت رانـنى انهمم.
- 



 با بت نكران شهه . شايد آنها بتوا نند اين مرد بست را كوشهالى . بدهند
مهدى كفت: :توا ينطورمىخواهى؟

مردىازدوزخ
بالخانوTهسته سرث راتكان دادو كفتا منجزمركغايرخان جـز ديكرى نمى خواهم.



 فتل مرا صادر خواهدكرد.. برو بـرون.



 أنداخت... بالخان همرنان بـتْدرايستاده بود و بدرون را نكا. ميكرد
ناكهان وكرفرار بمغزن راه يانت . تحـلكرده بود، هبوز دراراوباقى بود. با اينحالتمعمه كرفت بـا بـا حوله و نيرنكاز آ نجبا فراربكند .


 از الاقثربيرونآمد..



 زندانبال دادو كفت: ايندا بتو ميبخشْم. جونحس مهكنمكهبزودى كثته خواهم ثد .



皆 $\qquad$ 200 2 wacmex 5:ucmex $\pm$


مردىاز دوزخ
اطمينان داشت كه بزودى بالخاثى را بأطاق مرك ميفرستند. بالخاش كفت:

- جرا ايستادهئى ؟ تادير نشده اينانكشثتر را با بكير ودر

 زندان نبان كهك كمى عقب رفته بود، جلو آلو آهن.دستش رابطرف
دريجه برد كها نكشترى را بكيرد.

ههوينكه دستاو بدريجه نزديك شد شد ، بالخاش مج دست اورا
قاييد. وبايك حر كت سريع اورا جلو كشيد.
 بالخاش كلوى اورا محـكم فشار داد.

 بالخـاث بالحن تهديسآميزى كفت: _كليد دردا بده، ولااجسدت را يانى درمياندازم زندانبان باصداىخفهاى كه بزور از گلويش بيرون ميامد،

گفت :
ـ ــ راحتم بكنار ..
بالخان فنارى بكلوى اوداد و كفت، وقتى كليدرا دادى،
راحتت ميكنارم
ز ندانبان دسته كليدرا از كمر بند دور يـيراهنش باز


 توانست درسلولرا باز كند.
او فشار هحكمى بـكلوى زتدا نبان دان داد واورا رها كا كرد.

 درغلتيد .

اميرعشيرى



 بدستش بيفتل ، ميتواند آن آن ادرددفاع ازخان
 يك شمشير بود . ميدانست شود.
جزيك دشنه جيزديكرى بيدا نكرد. آنرا درمشت كرفت و ور
 افتاده بود ، انداختو T نـكاه باسرعت بطرفـيلهها رفت..


 برداشت و راه دهليز



طاقان دئيس نكهبا نان زندان بود وان وان شب كه با بالخاثى را
 از اترار، خارج شده بود. بالخانُ ميدانست كه اكرمووفق بفرار

نشود ،كشته شدن اوحتمى بود .
 درمشتش ميفشرد ... باواسط دهليز كا كه رسيد ، نا كهان از از دور نور مشعلى آنطرف دهليز دا روشن كرد. بالخاث برجاى باى خودميخيخكوب
 هستند، سـكوت سنـكين دهليزرا برهم زدا
C. بالخاش باخود كفت: هبا يد نكهبا نان زندان باشن صدائى از Tنطرف دهليز برخاست ويرسيل؛كى هستى؟

مردىاز دوزخ



 دليل نبود. طاقان حامل فرمان قتل بالخاث با بود.

 طاقان أحساس كرد كهه بـا يد در زندان اتفاقى افتاده باشد بــ4 ;كهبانها كفت :
ــ اورا تعقيب كنيل . مهكن است از زندا نيان باشد، قصدفرار داشته ...

 طاقان خودبدنبال ثككهبانها ميدويد.


 يادنى آمدكه دسته كليد را درسلول خود
 موقع، نكهبانها بهاول يكىىازآنها فريادزد: بالخاثى است.



 ترا آوردهام . دشنهات را بينداز و با من بيا. غايرخان ميخواهو ترا بيبنه نكهبان ها دسته جهعى كفتند : زندا نبان دا دا هم كشتهاست. بالخان دجار ترديد شد... طاقانكفت: من دستود دادمكه

امير عشيرى
ترا نزد امير اتىا ببدم . حماقت نكن. دشنهات را بينداز.
 سالهمان سو كند ميخورم كه بتو آسيبى نرسا نما


دريك لحظه نكهبا نان بالخان
بالخان درحالى كه خـم و نفرت جهرهانى راث را مى فشرد ،

 طاقان كفت: غايرخان فرمان فرمان قتل ترا صادر كرده . هميـن


 زندا نبان رافريب دادى واز زندان بيرون آمدى ؟ - ايكان ميتوا نستم ترا بكشثم . طاقان يوزخندى زد و كفت :






 ترسومت. توديككر آن بالخانى جنـكجو نيستى . خائنى هستى كها يا

بدست جالاد سورده شوى
ز ندانبان جلو آمد . هعابل بالخان ايستاد وبا لحن نـي
دارى گفت : بعوض انکشتر ، خبر كشته شدنت به خـانـان سلطان مى رسا
وبدنبال اين كالام ، خندهكريهى كرد ...
ipy

مر هیازدوزخ
بالخان ههانطور كهاورا نكاه ميكرد ن نا كهان لكمدهحكمى
 كند. ولى نكهبانها اورا مححكم كرفته بودند.



 طاقانكفت، خفهشو، بيرمود...



جون نمىخواهم ريخت وقيانه ترا بـينـ طاقان به نكهبا نها كفت : ببريدث.جلاد وشا وناكردنمنتظر كه اورا تحويل بكيرند... نكهبانها، بالخاثى رابطرف اطاقمركّبردند... مقا بلمر كه رسمدند،درازداخل كشوده شد. بالخان صداى ريزنى آب باريكى را كه در اطاق مركّ از
 كه فقط چحمْهاى آنها ما نند دو حغر• سياه نمايان بود، در نظرث جانكرفت.

 بالخاث نيمرغ نكاهث كرد و و كفت : او هميشه منتظرست


 دها نشراكرفت واورا بوسط اطاق كشيد.

 دشنهرا در يوصت كردنش حس كرد و بدنبال آن صنای آمرانـ

اميرعشيرى
مردى دا زير گو تشن شنيد كه كفت :

 جشمهايش جز تاريكى جيز ديكىى نمىديد. جلاد آهسته كفت:
 حرفهايم راميفهمى ؟ بالخاث آب دها نش را يائين داد وباصدائى كه كو ئى ازدور دست ميآمد، كفت : بله . . . مى فهمم . جىا حكم امير اتما اترار را اجرا نمىكنيد؟ جلاد كلوى او را آزاد كسرد . دشنهاث را يائين آودد ,

- زيريايت را نكاهكن.



 افتاده ؛ !اينها كى هستندكه كشته شدها ند؟ جالاد براى جهميخخواهد مرا نكشد؟
اوبراى هيع يك از اين سئوالات ياسخى نمى يافت . نقطه

 مرك فاصله زيادى داشت.كيج شده بود . نميدا نست جه بـر بكويد. آهسته سرثّرا بلندكرد. جلادكه هنوز صوردتش را وا در زير
 ما كردث تعلق دارد.
بالخات نكاهثردا بهجلاد و شا كردشكه دركنار هم افتاده
بودند دوخت و كفت: يسشما ...
جلاد حرف اورا قطع كرد وكغت :
$1 \% 9$

مر دىازدوذخ
ـ ــ ما براى نجات تو خودمان را بخخطر انداختهايم:


- من فقط ماموريت داريمكه ترا ازاينجا بيرون بيرم. - و ولىمن با يدثما را بشناسم
 ز ندكى تو بهو يُى بستهاست.
بالخاث حدس زدممككن است ايندو نفر كه باكشتن جلاد و ثاكردث جاىآنها راكر فتهانله از جاسوسان خان مان منول بامندكه بدستور " جیه نويـان ه جز ندان امير اترار راه يافتهاند تا او را

نجات بدهند .
جالاد بشا جردث كفت : بيرونرا زنگاهكن ...


را عaب كشءد و بر كشت بيش جالاد وكفت :


جالاد كفت: Tنها بعوض جسى تو ، با جسل جالاد و شاكّردن روبرو ميشو ند.



 داشت . ولىتا آنهوقع نميلانست جلاد وشاكردت ازجه راهى, انىارد اطاق مر كك ميشو ند.
 شاكىد جلاد، مشعلرا از ديوار جزیاشت واز ميان آن در

كنشت

و كمى بعدخودنه



امير عشيرى
را خمكنند. بوى رطو بت وهواى دمكرده دهليز ، ناراحت كنري بود. جلاد نقابكيسهاى رااز سرش برداشت وبا

راخشككرد.
جلاد كه در واقع از جاسوسان خان منول بود و يشت سر
 شديم يكى از نكهبا نان را بكشيم جاره ای نبود . نقصير خودش بودكه بيجهت دخالت كرد. بالخاش يرسيد : شها از راه حياط اصطبــل وارد دهلين

جلاد كفت: يستوهم بايندراه مخغى آثنـا هستى ؟
-
 بالخاش خندهو كوتاهى كرد وكفت: همينطور است. آنقيافه




ميانداختم وبعل بماجرا واردت ميكردمه.
بالخاش يرسيد: شما دونفردا جیه نويان فرستاده ؛ جلاد كفت : كم كم دارى ميغهمى كه جه كسى نقشه فسرار

تراكشيله|ست.

- جيه نويان ازمن جه ميخواهد؟



با لخاش كفت: اكَرميتوا نستيم اوراهم نجات بدهيم،منهميمهـ
خودمرا بهجيه نويان، مديون ميدان نستم
جلاد يرسيد: منظورت خان ملطان است ؟ ـ آره، براى نجات او نقشهاى نداريد؟

مردى از دوزخ

- بمن دستورى ندادْاند . من فقط مامور نجات توهستم. بين آنها سـكوت برقىارشد.


 بودند درهمان دقا يق حساس وخطرنا


 بالخات كفت: اكرحادثهاى يِشن نيا يد .

 است با عده ای از نكههبا نان رو برو شويم . از كشتّن آن ها كــــ هراسى ندارى؟
بالخاش گفت: حتى حاضرم غايرخان ران را هم بكشم .
جالاد خندهكو آهى كرد و كفت: عجله نكّن دوست من....
 شاگرد جلادكه جلو ميرفت، يشت دربيجهاى ايستاد. جناد كفت :
- جرا ايستادهیی؟ دردا باز كن .
 بالخان كناشت وكفت : - ايندرا داشته باثن

شاكرد جلاد، دريجه را كشود وبا سيا سينه بروى زمين خزيد
 بيانيد. كسى نيست.
بالخانُ با شتاب خودثي را را از دهليز بيرون كشيد و يشت بديوار ايستاد. كمى بعى جلادبآ نها ملحا دهليز ايستاده بودند. آنجا حياط نسبتاً بزركى بود كه در تاريكى

امير عشيرى


 باز ميشد.
انتهاى آن محوطةٔكو جكىى بودكه نكهبانهاى كاخ غايرخان


 مرك ميرفتند و يس از اجرای حكم، از راهى كه رفي رفته بودند باز
 صرشان برمهداشتند. راه ورود و خروع آن ها آزاد بود و هيهكس مزاحمشان

نمى شد ؟
مرد مغولى سرث را نزديك با لخانیبرد وTهسته كنت:
 نكهبا نها خودمانرا بكوجه ريشت باغ باغ برسا نيه. بالخاشكفت: آنها شمارا نميشناسند ؛ جلاد كفت: ما نتابكيسهاى را بسرمان ميكتيم كه صودتمان رانبين:د .

 جلاد واقعى وشـاكردن وفرارمن بارئ باخبر باشند. بايدعجله كرد.
 ترا نجات بدهيم من اطمينان دارم كه بىباكى تو به نباتى كمكت خواهدكرد.
بالخاث كفت: رشت بام اهط جلاد قلابى بوزخندى زد و كفت: منهم بهمان ران راه دارمفكى مهيكنم خودت بهتر از من ميدانى كيك بشت ديوار امططبلدو نكهبان . كشهك ميـكـبند

مردیاز دوزخ
بالخانى جند لحظه بفكر فرورفت و آنكاه رو كرد بهجلاد قلابى و كنت : - بله ميدانم يك درباغ در انتهاىكوجه باز ميشود. ولى

در بياوريمــ
 اجازه جدهيد من از ديوار الصطبل بالا بـروم و توى كوجه 1
نكاه بكُنم.

بالخاث بميان حرف اودويد و كفت: اين كاررا منميـيكنم. جلاد كفت: من ماموريت دارمکه شمار! صا صحيح وما لمبمقصد
 شا گرد جلاد باشتاب خود

اوجلاد و بالخاتى بآنطرف حياط رفياد رفتند.
جالاد دستهايش را بهم قالابكرد. رفيا رفيقش باها يش را را بر
دستهاى قلاب شده او كناشت. جلاد وَلابیىبا يك حكر كت سريع اور اورا

 دو نكهبان كیى بائينتر از ديوار اصطبل قدم ميزدند. او طناب
 آورد يك سر آنرا
 بام بائين انداخت وبر كف بام دراز كثيدند .
 آنها شنيده نميشد، ولى ولى ولوم
 جوشى درميانآنَا انْا افتاده بود.


اميرعشيرى
جا نش بخطر افتاده ... غايرخان اورا مسـُول فرارمن ميداند. جاسوس خان مغول كه ما اورا جالثاد قلابى ميشناسيم، خنده زير كا ilأى كرد وتفت :





 خارجشويم. همراه من بيائيد.

او كفت: داخلل اهطبل ميشويم راه ديککى وجود ندارد .

 به ديوار نزديك در آويز ان بود. جىاغ روشتانئى ضعيفى داشت .

 در فضاى اصطبل يهرید . . . بالخاش كفت : همـكن است ما را

 شه، و:اصداى بِلند يرسيد:كى اينجاست؟





بود. جون بالخاث باصداى بلندكفت : إما - من هستم. آمدامام يكى المازاسبها رازين كنم ازطرف امهير

اترار ماموريت دارم.
 بـالخان جلو T Tمب و كفت : مرا محمد مهنى فرستاده ...

مردىازدوزخ
نزديكبيا...
مرد كفت: اسمت رابكو....
بالخان بطرف اورفت... رو در رويش ايستاد وكفت: فكى ميكنم مرابشناسى
آنمرد سرنورا نزديك برد و نا كهان خودش را عقبكشيد وبا لحنىتمجبT Tميز كفت :
 بالخاث با خو نسردى گفت :

 افتاد... بـالْاتان مهلتش ندادو. با يكخيزخودشرا بروى اواوانداخت وكلويش راكوفت. هرد هر دودستش را بزيرجا نئ بالخان كنذاشت وبا تهام قدر تش فـشارداد



 دست ها يش پايُين افتاد . فكر كسرد تنها جاره اينست كه كمك . بخو اهد
همينتكه دهانشرا باز كردتا فريادبزند، بالخات با مشــت

 درهم شرورفت. ديـكر قدرت حرف زدن نداشت . و كمى بعل بحـال اغماء فرورفت.
بالخان هستيد؟ عجله كنود ...
كسى كه مااورا جلادقالابى ميشناسيم جلمو آمل و كفت: خطى بها نزديكشده بود.
بالخاثكفت: نبايد درنك

اميرعشيرى
ازميان اسبها سه اسب بيرون كشيلند. دهنهاى زدند. بالخاثن كفت:كليد دراصطبل كه بكوجه بازميشوده بايدييش اينمردباشاشد . جلاد قَلابى خخدهـو تـاهى كرد و كفت: يك يكليد اضا فـه هم يشمهاست . اسبهارااز اصطبل بيرونآوردند. شاكرد جلاد، بطرف در


 أسب ديكرهم بدنبال اور بهـيهر كت در آمدند.

 فرياد يكىىازدو نكهبا نى كه يائين كوجه نزديك درحرمسسا كشيكميكشيد، برخاست:كى هستيد؟ صداى سم اسبها كه بـا سرعت ميرفـا ستند بر سنكفرش كو جه سكوت و آرامشآ نجا رابرهم زدهبود....

 ايستاد... بالخاشكه جلوميرفت... بدونآن انكه راهخودرا كيج كند، بااسب بطرف نكهبانر فت... واورا برزمين انداخت نكهبانبزيز دست وباى دواسب ديـكرغلتيد . مسافتى كه ازآ نبجا دورشدند. بالخاش دهنه اسبراكشيد و از سرعت آنكم كرد
جالادةلابى كفت : همراه هن بيا.



- اطميناندارمكه آزادشدم
 بطرف دروازه هاى شهر حركت كثنل . ما بايد خودمان را زودتر

مردىازدوزخ


است.ما نبا يد خودمانرا بـكشتنبدهيم. خا نها مه ميمكان امنى است. ما
 تا غروب فردا در آنجا هخفى شويم وبهنـارام تاريك شدن هوا، و

قبلازبسته شدن دروازهها ، از اترار خارج شويم ا آر


 روزرا ببينيم درهاى زندان وحشتتاك و وتاريك غاير خان برو يمان كثوده خوراهدشد.

 جون فكرميكنند تودر آنجا هخفى ميشوى. حتى خا نا نه يدرت خان ملطانراهم ممكن است جستجو كنـند.
با لخاش كفت: وضع ماهر لحظظه وخيمترميشود
 بكنديم. حتى اكرلازم باشد، دروازه بان و نكهبانهائى را كه در

 بس Tاسان است. ولىعقب راندن نكهبانها كار مارا مشكللميكند.


 بكونشك بدستآن ها كثته خواهيمشد .





اميرعشيرى
هراسى ندارم و ترس هر كز بسراغ من نمىآيد ..
 صدایسم امبانبر سنكفرت خيا بان سكوت وتو وارامش امت امتدادراهشان رابرهم زده بود. دوجاسوس خانس بودند. آنها ماموريت داشتند يس از آنكه اورا از ز ز ندان نجات

دادند، بـهرسبان ببر ند .
در Tرنجامردیزيرلكوهشيار با نتظار نشسته بود.او دجيه نويانه

منتظل موفقيت نقشهاى بود كه براى نجان بات بالخان اطمينان داشت كه مامورانش موفق ميشوند و جوان اترارى را بهرسيان ميآورند.
طولى نـكشيدكه آنها بدروازه شمالى نزديك شدند. ازسرعت
 حركت كنيـ
بالخاش يرسيل: براى عبور ازدروازه جه نقشهاى كشيدهاى؟ جاسوس منول كفت: صبرداشته بات صصيح وسالم بهرسبان برسانم . - هرسبان؟ درT نجا جه خبر است ؟
 - ولىمن آزادم ووقتىبهآن طرف دروازه برسم، بهر كجا كه دلمبخواهل، ميتوانم بروّمْ

 جـكث وباخامونى كردن مشعلى كهبرديوار اطاق دروازه بانميسوزده،

 آنرا بدست رفيقش داد وآهسته بطرفدرووازه براه افتاد.
 بدون زين نشسته بودند .

مردىازدوزخ


 همانسرعت، طرفـرا غافلكيرميكند. مناطهمينان دارمكه اوكلون

دروازهرا خو اهدكشيد .
مردجوان مغول، با !احتياطكام بر ميداشت . ههـ حواس اسر



 ايستاد و نكامثرا بدر نيمه بازاتاق دور دوخت. صدائى ازا آنبا بيرون
 دروازهبان و نكهبانهای ماموردحفظ دروازه بان بخواب رفتها نه ، بـا
 زبا نٔ بالاى كلونرا الاكشيد و كلون سنكينيدروازه رااز جايش



صدائى كرد .
مردمغول باعجله كلون راعقب"كشيد ودرواز





جاسوسمنو لى بفهما ند كه موفقششده استا
همينكه اواز يلها بالا


 ولىدرهمان لحطله نوك شمشيرجوان مغولىدرديشتش نشست.. . نكهبان

امير عشيرى
فريادى ازدرد كشيد وبداخل اطاق دو يد وخيلى زود بر بر كف اطاق
 سهنكهبان ديـكى ودروازه بان را از از خواب برا براند . آنها هراسان شمشيرهاشان راازغغلاف بيرون كشيدند. ينداشتند كه دشمنى وارد شهرشده وجنكى سخت دركرفته است. الما همينكه بر آستا آنا


 عقب راندن او، بىنيتجه بود.



 آنها حمله كردند. ييكارى سخت در كرفت . بالخاش



 فريادى از كلوى نكهبان خارجشد. وهر دو بر روى زمين

 فشار داد.
نكهبان كه ضربئ دش:ه مقاومتش را سست كرد ده هو دود، براثر

 رفقاى بيـكا نهابثى شتافت .

 همان لحظهُ شووعيكار، دراطاقش مخْفىشده بود.

مردىازدوزخ
از نكهبانهاى مامور دروازه، فقط يكت
 انداخت وخودشدرا تسليم كرد. ولى هغول جوان دشنهان دان دا بطرف
 كرد.. درهمــانموقع صدایسم اسبانى كه بطرف دروازه مىآمدند،

ازفاصله نسبتا زنزديكشنيهه شه . . بالخاش كفت: نكهبان هاى غاير خان دارند به اين طرف

مى آيند .
جاسوس منول خنده استهزاءاءميزى كرد و كفت : با هـا
كارى ندار ند. برای بردنج
 هرسبان در تعقيب ماخوامندنودد. ومعلوم نيست بتوانيم ازشر آنها خلاصشويم.
هرسه بريشت اسبهاكبدونزين نشستند وبدنبال همازميان



 دردوطرف اواسب ميراندند.
بالخانى كفت: درهرسبان جه كسى رابا يدبدبينـيم ؛ جاسوس هنولى گفت : مردى كه نقشه فزار ترا كشيده،

منتظرست .
ـ ا اسمش جيست ؟



- وقتى بهرسبان زسيديم، ميفهمى.

حند لحظه سكوتييش آمد... بالخاش يرسيد: اسمتوورفيقت جيست ؟
آنهرد •خندایکرد و كفت :

امير عشيرى

- جطورشْد حالا ميهرسى؟






 اين بودَّهِ جطورميتوا ند مطيع T Tنها باشد.
 را بهيـيى ازشهرهاى دوردست برساند. ولى مو قعيت اوطوريى بود كه أكى اندكى ازسرعت اسبشكم مهكرد، ان دو جاسوس هتوجه مىشدند.
با خود كفت :
جاسوس
اولجاى كنت: جرا حرف نمهز نى بالخات؟
فا آن، باخنده كفت: حتما خستهاست
,اولجاىی، باصداى بلند خنديى وكفت ، شرا بهاى هرسبان
خستكى راlازTدم ميكيرد.

 نمو T T ان از او ياد نكرده بود . ــكو تست را شـكست و

يرسيد: ايلى، زندهاست ؟ اولجاى كُنت : منظلورت ايلى ماحب شر ابخا نه معسرو هرسبان است ؟
بالخاث كفت، آره. ازاو خبرى ندارىی؟ اولجاى خنده معنى دارى لرىدد و كفت : از كبا كه ايلسى منتظلت نباشء؛ رقا آن با لحن خاصى كفت • بكما نم بالثان عاشق ايلم

مردىازدوزخ


ايلىىا دوست دارى ؟

جوان اترارى كفت: خيلى جيزها هـا هست كه حقيقت ندارد .

- مثلاجه جيز هائى ؟
 روشنائي دوز ازيس تار يكىي شب كم كم بيرون مي آمد و بـ
 احمد آق سو بسوى هرسبان ميرفتند . آن زا





 انفاق افتاده بود، درذهنش جانی

 بالخاثى كفت: مكراينـكه تمامروز را درخارج شهربما نيم و

وقتىهوا تاريكشد، بشهر برويم هاو لجاى، نكاهى به بالخاش اندا انداخت و كفت : من فقط از جا نب تو نكرا نم. وقتىمردم شهر ترا با با اينلباس باره و وبدنجراحت ديدهببينـن، كنجكاو ميشو ندكه ترا بشنا بالخان كفت: و آنو قت است كه جان ما ما بخطر هيا فتد. من


 راهخروع ازدروازه شمالىشهر اترار. بهر سبان نميرود. ماداريمدو

## امير غشيرى

جشماللميرويم وبزودىاز بيى|هه بجاده اصلىهوسبان ميرسمهم•
 هایز ندان حواس اورا بـكلى مخختل كردهاست.
 اولجاىى... من كمان ميكردم كه وقتى ازدرووازه مهالى خارعجشويم، بجادْاى كه بسوى هرسبان ميرود ميرسوم.


 بوديم، هما كنون سواران غايرخان Tنهارا بهبينـيم.

 او كثيدهبود. حتىراه دسيدن بهرسبانرا هماو تعهدن كرد بالنانٌ كفت : عمـكن الـست سواران غاير خان متوجسه هرسبانشو ند
 دو تن ازههكاران ما در بيرون دروازه شـهالى منتظرمان با ولىاينن نقشه بهمخودد. جونمهـكن بود آنهارا بشنـاسند ودستـكهرشنان كنند. خودت كه بهنرميد| نى غا يرخال كينه و نفرت عجديبى بمادارد. بالخان T Tهسته كغت: منهم نسبت باو كينه دارم . در انتظار

 كه باسزعت اسب مير.ا ندلوقبل ازرسيدن بآن نتطه حو اسش بسمت راستجاده بود. كفت : ازسرعت اسبها كم كنيد .




مردیازدوزخ
بايداز بير|هه برويه.
ازسرعت اسبها كاسته شد... بنشا نئ دومكه شبيه نشا نأاولى بود، وسيدند. او لجاى كفت: اين زنشا نهُ دوم است. مى ابينى كها برایى


جوان اتىارى بااكىاه كفت: بله دشما مديو نم
 مقدها تش در سر زمين خان منول فراهم شده بود . جاسوسى براى خان مغول.
 وكفت: ايِنبيراهه بجادة هرسبان منتهىميشود.راهباريك و ناهموار است و نميتوا نيهم باسرعت حر كت كنيمه


نميدا نىو كم كممى فهمى
بالخاش را در وسط قرار دادهقا آن جلو مى رفت واو لجاى

اورا زير نظر كرفته بود .






كوتاهى كرد و کفت :



 او لجاى وبا لخاتى بطرف هرمبان حر كت كیدند... تا ثهر

امير عشهرى



وغيرقابل تصونر بود .

آنها داخلششهر شدند وازهمان راهى ميرفتند ملده در آنشب


 خانمنول وخوارزم محسوب ميشد وفعاليت جاسوسان جنـيكين خان بيشتردراين شهرتمر كزيافته بود د. وقتى بميدان جلو شرابخا نه دسيدنه، اولجانى كفت ما از در الهطبل داخلشرابخا نه ميشويم . بالخاث كفت : عجله كن كه خستكى و تشنیى كم ما نده است عرا از يا در بياورد. اولجاى با خنده كفت : اينجا براى استراحت تو مكان مناسبى است.
داخل اصطبل شدند. . اولجاى در را بست وبا لخانىازاسب مإئينآمه وبه تيى جو بی وسط امطبل تكيه داد . كمى بعل صدای آرامزنى, ازينت سرشنيدكه كفت:
 صاحب شرابخا نهرا درمقا بلخودديد.همهجيز بيـيكبارهبرايشروشن
 با خود گفت: D يس اين دختر قشنتكـهم برای آنها جاسوسى ميكند. ايلى هما نطور كه بهبا لخاش نكاه ميكرد، آرام و آهسته باو نزديك شد. رو دررويش ايستاد وبا وبا صدائى كه كوئى از دور دور دست
 خودمرا نمى فهميدم. بالخاش باصداى خستهاى كفت:آره، خيلىشكنجهامدادنه..

مردىازدوزخ
ي اولجاى وقآن، نجاتم دادند .
 نت حرفهايت با بالخان تمام شد، اورا بهمخفى كاهث بـــر خـيلى بوخسته است. ايلى ، جوا بى بهاو نداد. اولجای، از درى كیه به راهروى يشت شرابخا نه باز ميشد كنشثت و آندو راتنها كنذاثت. ايلى، كفت : ازديدن تو Tنقدر خوشحالمكه دلم ميخواهـد
كريه كنم •

حينتفكر بهييشانى بالخان افتاد. يرسيد، توهمبرایTآنها
كارميـكني ؟

ايلى بعوض آنكه جوا بِى بهاوبدهد، آهسته سرن را بالابرد. جشمها يشرا بست ولبها يش را جمع كيد حا لتىداشت اشه نشانميداد آرزوى يكبوسه قلبش را بهتثش در آورده است. هر لحظه منتظر بود كه بآلخاث ار او را در ميان بـازوانش بكيرد ولبانش رابرلب هـاى اوفشار دهـ
بالخانٌباعصبا نيت كفت: جوا ابم را ندادى .
ايلى جشها نش راكشود وسرث را جا يائين آورد و با با ناراحتى كفت . جوابى ندارم بدهم ، براى تو هنوز خيلى زود است آكه همه حدزי-1 بدانى • - ولى من ميخواهم بدانم براى جهآنها را به اينجا راه

גاء

- برای اينـكه بتوانم دو مرتبه ترا ببينم حالا فهميدى.


Tانها ار تباطل دارى. بـكما نم قبل از آن كه ما يان كشثته شود.
 كفت: جارْئى زداشتم اكى قبول نميـكردم كشته ميشدم . آن موقع درست وضعترا داشتم • با لخاثن بالحنى محكم وقاطع كفت : وضعمن با توخهلىفىق

ميكند. تويك جاسوس جست وكثيف هستى 191

امير عشيرى
ايلىازروى خشم فرياد زد: اين حرف را نزن، اكى مــن
نبودمT نها تىا مى كشتند.
_ ای كانى كشته ميشدم.

- هنوز هم ديرنشده . ميتوا نى ممينالان به اترار بر كردى.

بالخات درسـكوت فرورفت....
 عى بينى كه جارهنى جز اطاهت ازآنها ندارى. اترار، ديكى جای

 خان منول... و ناكهان صدايش وا بلندكرد وادامه داد، منازازاين



 تويك فرارى هستى • سربازان غاير خان مهه جا در جستجويت هستنل.



 ـ بـله. يادم هـتـ. ولى تو اورا لودادیى.


 وارد هرسبان شو ند. تو نبايد خودت را بكشتن بدمى . .. تو بمن تعلق دارى.
جوان اتىارى با لحن تندى كفت - من حتى بخودم مم تعلق ندارم

و' در حاليكه خشم جهرهانی دا مى فثرد، براه افتاد...

مردىاز دوزخ
هر دو از اصطبل خارج شدند. ايلى او وا از راهرورى ديشت
 او و جاسوسان جنكيزخان كس ديكرى راه ورود به آن الطاق را نميدانست
بالخاث وسط اطاق ايستاد . در |انديشه موقعيت خود
بود...

ايلى كفت : سوبا تاى اينجاست. بايد او را بشناسى .
 زده جسودم جه كسى در اينجا هنظظر مــن است او از من جه ميخو اهد؟

- خودت بهتر ميدانى.
- و تو بهتر از من...
- بس كن بالخناش . از جدال با خردت نتيجهاى عايدت زميشود
بالخان نيم تشهاى كه مالقاT آن بود، از تش بيرون آورد

 نغس عميقى كثميد و كفت: ميل دارم تنها با باشم. ايلى بدون آنكه حرفى بز زه، از اطاق بيرون رفت و در

بالخانى بر كف اطاق دراز كشيد. دستهايش را بزيرسرثى
كذاشت ، در حالى كه نكاهت را وا بسقف دوخته بوده، بفكى فرو رفت. براى او از وصال خان سلطان مهمتر ، غرور ملى :ود . . .




 برابر ديدكان خود ميديد، تسليم نشد و جوا بهایى درشتى به غاير
ive

## اميرعثيرى













آهسته جثمهايش را كشود. ايلى دا ديد كه سربسينه او كذاشته ،
 إيلى رفتارى خشو كت آميز داشتآهسته دستشىدا بهطرف اوبردو
 لبخندى بروى لبا نشآورد و وَّفت : - عزيزم بيدارشدى ؛

 جشههای ايلى يبيرون زد..
 رابوسيد. وآنكاه لبا نشدرا برلبان او فشرد و بوسهایى طولانى از آنها دبود.
درجشمهاى هردواحساس وهوس موت ميزد


خوشُحالى فرياد بزند وبكويد؛
"بالخاتمال منست،. بوسههاییجوان|تراري|احساسديكىى

مردى|زدوزخ
باوداد• بود. هـهجيز در نظرنجلوه هر خاصى داشت .

 در يسآن هامخفى كرده بود.

_ از نـهم روزهم گذشته.كرسنه هستى؟


 وقتى سرندرا بلندكرد لبخندى زد وكفت : احساس ميكنم كهدنيا مال منــتـ
بالخانخنديد وكفت: دسمن ديكرسهمى ندارم
 اطاق كذاشت و آهسته، درحا ليكه جشم ازبا بالخاث
 - سوبا تاى، هنوزا اينجاست؛ ـ او ميخواهد كه تو كاملا استراحت كنى ، وبعل بديدنت . بيايد

- نظرِتو جيست ؛

ايلى كفت : : نظر من ؛ ؛... تو بايد قبول كنى كه اكى آنها نجاتت نميداد ند ...
بالخاثن حرق اورا قطع كرد و گفت:آره. مهدانم اكى آنها
نجاتم نميدادند، من كثته ميشدم
ايلى كغت : با يدبيشنهادثان راقبول كنى .
-

- حالا مـى فهمى كه حق با من بـود . عصبانيت اتـو
ازخستـكى بود .

Tآنאاه ايلى از اطاق بيرون رنت.، جندلحظه بعد،اولجاى وازد اطاق شد. همان هنكا

اميو عشيرى
عفت: خيلى وقت بود كه جنين خواب ;احتى نـكـده بودى ا



 رادر اضطرداب و ناراحتى بسرميبردم. من زندكيم دا بـو بتو مديونم. هاو لجایه باغرور خاعیى كفت :
 زقشَه نجات ": او كشيده :ودد .

- سوباتاى... اورا جندبار ديدهام . او الانكجاست ؟ ـ همينجا منتظر توست. - مرد زیِيرك وشجاعى است .

اولجاى كفت: اواز سردارانخان ان دغول است.
با لخاث يرسيد: حثه نويان همبا
ـاورلجاى خنديل وركفت: دِس تو اورا هم ميشناسى؟
ـ اورا دراترار ديدم .
-جیه نويان، در اردوىیخانانانت.









بالذانُ باعصبا نيت يرسيد: ايلى جه كاركرد ؟



مردىازدوزخ
خغهكن.

- هنوز وقتش نرسيده

بالخاش برسيد: تو وسوبا تاى كجا ما مخفى شـده بوديد ؛


 در اين ه:كام ايلى با سينى غنا به داخل اطاق آهد ... . اولجاى كفت :
ـ با باخيال راحت ناهارت را بخور . سوبا تاى هنتظرست ..


 جامشابىكه ايلى برايش ريختهبود، لاجرعه نوثيد. بالخاث دومينجام شرابراكه نوشيديرسيد: محمد مهدى با سوارا نش باينجا آمده بودند؛ اليلى كفت: هما نموقع كه تودرخواب بودى، آنها بهشرابخانه آمدند . هـه جا را جستجو كردنه . - و توبا شرابناب از آنها يذيرائى كردى ! - بس ميخواستى جها كار ك:م ؛ - جرا الين موضوع را بمن نكفتى ؛ - نخ الخواستمآر\$امش ترابهم بن نم :
 كثيد ... ايلى از اطاق بيرون رفت ... و كمى بعد با يكدست لباس


 آن انداخت و كفت: مهنو نم ايلى. حالا بروبيرون، ميخواهم لباسم راعوضكم .

اميرعشيرى
جنددقيعه بعد بالخان درحا

 بصورت بالخاث فشرد وبا صدائى كه ازهيجانميلمزيد كفت:دورمتت

ب لخأن جرسيد: سو باتاى كجأست ؛
ايلى گفت: همراه عنبيا
 شب مرماجرا احمدآق سو دد آن كشته شده بود، انتظاربا لخات ان را

همينـكه جو اناترارى براو واردشد، سوبا تاى گفت: خوشاTمدى
بالخاثن . بنشين. وازجايش تكان نخورد

 الطاقبيرون رفت. اولجاى كنار در ايستاده بود. بااناره سوباتایى، اوهم ازاطاق خارج شد.. سوبا تاى كمى جا بجا شد و كفتـ. ميدا نستم
 بالخان درحا ليكه خهر هاش درهم رفتهبود، جرسيل : ازمن جه ميخو اهي ؟
سوباتایى با لبخند تودار كفت : مثل همه افر افراد من بايهـد
الطالاتى كه لازماغاءت جم ؟ جمع آورى كنى .
-
 موقعى پيشنهاد شمارا قبولميمكنم كه بتوا نمبهاكهك شما، خانسلطان راlازحرمسراي غايرخان نجان

 وجز از نظار تو برای ما نفعى ندارد. نجاتاتدادن تو از زندان بقيمت

مردىاز دوزخ


 بالذخانی در حاليكه دستها يشدا از زاراحتى بهم مى فشرد

ـ خان سلطان برای من خيلىمهم است.




 ازغايرخان
"سو با تاىه لحن ملايمى بیش كیفت و كفت : اكّى منظورت




دور است . ومن نبايد اميدوار باشهم.


 دوستشداشته باشى. دختر فداكاريست. دردلاورى آى آى بياى تسو

 مكت دور تاهی كرد، وآنكاه اداهه داد: شرط اول خديمتدر






امبرعشيرى
داشتن خنجر هخصوص ماموران هارا داشته باشى . بالخاش آهسته سرش راتكان دادو كفت : سعىميكنم این

افتخار نصيبم شود . (اسوبا تاىع باخخده كفت : حتمامو فق ميشُوى. تومرددلاورى

هستى ...
جوان انرارى يرسيد : هن جـكاربايد بـكنم ؛
سوبا تاى كفت : وقتى هوا تاريك شه ، او لين ماموريت تسو

 اطالاعات را با يس كسب كنى. راههاى ورود بشهرجهمخففى وجه علنى


 باشى . ازجناكمن خلاصى زلارى . ماموران من همه جا مرافب تو هستنل . بالخات با با ينكه ميدا نست سو باتاى برایجه اين اطلاعات را ميخواهد ، كفت :
ميتوانم بيرسم اين اطلاعـاىت براى تو جه نغعى دارد ؛



 و توجواب درستى باو نميد|دى ، خبرن بمن دسيل . همان هوقـــع


و وجودت برای من ارزث فراوان انى دارد
با لغا تُ كفت
اكى دروضع عادى بودم ، بلون شك آنهه بين مــن وجيه

ivV

مردىاز دوزخ





 سوبا تاى روكرد باو وكغت : جراى ماشُاب بياوريد . از امروز بالخاث مامور وفادار جند دقيقهبعد ، ايلى براى آنها شراب آورد و جامهایى دورا ير كرد . دسوباتاى دی جام را بسالاهتي بالخاث






 تكيهكرده بود . جنكيز فتوحا تش رامديون هونوزيركى آن ان دو مودانست بالخاندر آن حال جامهاى شُاب را ازدست ايلى ،دخترك







وتتى رسدل كه سوباتاى كغت :
iva

امير عشيرى
-سى است ايلى
با لخان خندواس الى كرد و كفت : ما تازه شروعكرده ايم


 ميتوا نى استى احت احكنى
ايلى جامهایى شیاب را جرداشت و از اطاق خارع شد . . . بالخاش كفت :
 سوبا تاى دستها يش وا بهم كو بيد و كفت: بهنـكام تاريك شدن هوا البته اميد ييروزى درآن زياد است .
 سوبا تاى جا بجاشد وتدرى عقب نشست . سرث را با بعقب برد و كفت :
ترس و نكکانى دا ازخودت دوركن •







 رابستف دوخت . اودر انديشه أنتقام از غ غايرخان وجاس منول ...

هوا اندكى تاريك شد. بود كه اولجاى باطاق بالخانىآمدو

مرهىازدوزخ
 بالخان دربستر غلتى زد ركغت ، شنـينم ديكى مى توانسى

او لجاى او را تنها كناشت ...


 Tاهسته كفت : - سو باتاى ، ميخواهد ترا براى جاسوسى بيكى ازشهرهاى خوارزم بغرستد . بـالخان درحا ليكه كيسوان او را نوازن ميكرد ، كغت : م مدانم - سیع نـكن باو نارو بن نی
 كه من برايش جمعآورى ميكنم •

 بهاورى ، قبلا بوسدله جاسو سان زيرو و جابك خَود بدست آورده الصت . بالخان صورت ايلى را درميان دستهای خــود كرنت و در

حالدكه بجشمان قمنك او خهره شده بود كفت : منبه سوبا تاى وفادارم ودلِيلى ندارد كه توبترسى • ترستو موردى ندارد . ـ او هنوزبه تواطمينان كاملـندارد اين ماموريتآزما يشى است .

 - با با يد مواظب خودت بانى بالخان بو سهاى كــرم ويرهيحان جـر

$$
11
$$

امير عثيرى
:

- تو بهمن دلـكىمى ميدهى

بيرون زد . سرش دا برسينه بالخاث نها

صداى اولجاى از بيرون اطاق شنيده شدكه با لخانرا صدا
مهكـد ...

ايلى سـراز سينه او برداشت و گفت : وقـتـت رفتن وسوده .
 هردوازجاى بِرخاستند. بالخان كانت بزودى ييش تو برميكيكرد •
 وقتى بتو الطمينان بيدا بـكند ، راحتت نميكذارد. وما كمترميتوانيم

همديكى وا ببينيم •
بالخأن نيم تنهانى دا بتنكرد واز اطاق بيرون آهــد ...
اولجاى باخند. كفت :
صو باتاى معتقد است كه زن ، ازشو اب خطر نا كتر الـتا


هردو يكى است .
آندو داخل اصطبلشدند . سوباتاى در كنار جراخى
ضعينى داشت ، بر روى زمين نشسته بود .

جرا اصطبلدا انتخابكردمایى سوباتاى ؟ جاسوس منولبا


موباتاى گفت : نبايد فواموثو كنى


- يوبردهاندكه ممكن است تودرا ينبجا مخفنى شده باشنى

بالنانیبا لحن مخحكى
خهلى دلم مينووامد با آنها دوبرو شوم .

مردىازدوزخ

- سوباتاى بآرامى كفت

ازحرفهاى احمقا نه خوشم نميا يد . آنها نيا يد هيخفى كاهترا كشف"تكند
بالخاث باغرود خاصى كفت :
 از آنها , وا زنده ميـكنارم كه خبر كشته شدن رفقايش دا بـا بـاطلاع غايرخان برساند

 سى بياندازد . خوبكون كون. تو همين امشب بايد ازهرسبانخارع.

مكت كوتاهيكرد و آنكاه برسيد :












اروبا تاى درخاليكه نكاهن باو بود برسيد :
او
بالنات
نه غنغصى را باين اسم نمى شنا
كه در حا فظهام جا بكيرد.
int

اميرعشيرى
جاسوس مغول دشنهاثرااز كمربازكرد .آنىا بدستبالخانی داد و گفت :
وقتى با وقربانگّلدى رو رو بـ شدى ، اين دشنه را باوبده .





ـ شغلش جيست ؟ سوبا تاى گفت :
با ما روابط تجارتى دارد دكانش در اول بازار است .ولى بايد اورا درخا نهاش ملاقات كنى
 سر جاسوس مغول ايستاده بود • بالخات رين رسيد : - جه وقت بايد حركت كنم ؟ سوباتاى كفت : قبلاز نيمه شب . ايلى وسائل سفر را فـاممكرددهواولجاى
 ايلىبتوخواهدكفت در كجا ميتوانى انى مرا ببينى T T: اناه دستها يش را بـرشا نهى جــوان اترارى كنانت و كفت : موفق باشى :
 Tمد .وسا يُلصفررا آمده كردهابود. بالخاشبـكـكاو لجاى خورجين رابريشت اسب بست وآماده حر كت شد ...
اولجاى اسب دا از اصطبل بيرون جرد . همينكه آنـو تنها
 را بـكيرد ،كفت : خدا بمهراهت .

مردىازدوزخ

 لطيف او را بوسيد وكفت :


 وانديشناك بطرف دراصطبل براه افتاد ... اولجِاى انتطارش را مى كثيد .
دهنه اسب راازاو كرفت و يا در ركبكذاشت وبريشتاصب نشست . او لجاى كفت :




 كلدى، تاجر رآك باجاسوسـانـان خان مغول ارت تباط داشت، ميشناخت
 حرمسرای غايرخان بهمراه آورده بود ، ديه بواد بود . وقتى اسم او

 يافت . تعجب وحيرت او ازنظر سوبا تاى ين ينهان ماند .

بالخاث باخود كغت .
هس اين دوزخيها . جاسوسان زيادى در خوارزم دارنه
 برای سو بـاتاى جاسوس قبلازآنكه از شهر خارج شود ، ناكهان صداى سردو تكان

دهندهأى ازيشت سرنى بلند شد .
صداى مودى بود كه او را بنام صدا مهكرد ... بالخاشدهنه اسب راكثيد واز سرعت آن انكمكرد ... صداى
|ميرعشيرى
مرد دوباره از يشت سى شغيده شد كَ گفت
بالخاش با يـر

 داثت كه تعقيبش كننـ . باخود كفت , بــا يل همينجا بحساب آنها
-برم

شماكى هستيل ؛



بالخاش باخشو نت كفت :
از راهى كــه آمدهايد بر كرديد و خودتــان را بـكشتن
ندهـد
آنمرد بـاصدایى بلند خنديد و كفت : مادوتن هستيم و از اميراتى اردستور داريم كه كشته يامرده تى اببريم • توخا يُنى و و بايم

بسزاى اعمالت الت برسى
بالخان شمشيرث راlاز غلاف بيرون كشيدو كفت :







تاريكى پِش ميآمدند . .
آنها هو لحنظه نزديك تر ميشدنه . ممينـكه بياكديوارد كان رسهدند .
ناكهان بالخاث از بالاى بام خودت را بردوى آن دوكـ

$$
1 \wedge \Delta
$$

مردیازدوزخ
در كنار همحر كت ميكىد

 زمين غلتيد ...

 جون بالخاثن راكه دريك جشم برهم زدن روفيق اورا از باى در
 تادِيرنشنها ، جسد نيهيه جان دفيقت را بسردار وار و ازاينجا فراركن • جون تصميمدارم اگردستبشدشير ببرى ، تراهم ييش أو بغرستم مرد كه سخت بوحشتافتاده بود وسعى ميكرد خوددار باشد كفت . ولىمن بتو نصيحت نمى كنم كه فراركنى • جون ميخواهم

بالخاش با خنده استهزاء آميزى كفت: حتما يادانى برايت تعيين كردن ا

 , ناكهان حمله برقآساكرد ...

 و اضنطراب از خود دناع ميـكرد . بالخاش با باوجود آن آنكه بسهولت مدتو| نست حويف ال از





 119

## امير عشيرى

محكم به صورت او كو بيل و خودث كمى عقب رفت . سماهى فرياد

 سیاهى تعادلش را از دست داده حندقدم جلور فت وTنڭكا

 كفت :
صداى ثرا ميشتوى ،

سیاهى كهآهسته ناله ميكرد • حر كتى بخود داد و بريده
مرا ... زكش ... من كناهى زدارم ...
.

$$
\begin{aligned}
& \text { من ضعيف كش نيستم } \\
& \text { ـ از ازــجا }
\end{aligned}
$$

 با لخان كغت : به غا يِ خان بِكوهـتطر هن باشد . اورا راحت نمى كنارم. سياهى كفت :
او در جستجوى توست ،
بالخان باصدایى بلند خنديد و بطرف امبش رفت و با يك خيز بريشت اسب نشسب و حر كت كىد ... ***
سه دوز بعدهنـكامى كها فتاب تاز • بالا آمده بود وبربالای





مرهىاز دوزخ
جاسوس خان منول بود







 كرفت .
مردبادست حجره اوراكه تآ نجا جندان فاصراى نداشت،
نشان داد وكتف
همين الان حجر•اث دا باز كرده• .
بالخانثداخل بازن




 بالخاثيرصيد . جلو رنت ...
 كارى دارى جوان ؟ بالخان كفت :
از كلدى يرسيد : هن هُ هستم ؟
جوان انرارى داخل د دكان شدكغت :

كلدى كغت
ابن مالتجاره., ال از كجا حهل كردهاى ؛
IAA
|مير تشيرى
ـ _ تنها هستى :
خسته بالخانى دوخت وكّ


التجاره بِريم :


 ـ با بالت
 - بله . زاد
 درهم رفت . لخختى انديشيلو T انكاه درحا ليكه لبخند خفيغى بردوى

لبانش آورده بود ، שفت ،
ازقفيا فهات بيدالست كه با يد بازر
وستد يرداختهإنـ


جوإن أترارى
مردىאهستمكهازمان دنيا جزيكُ إسبكه مرا با ينجا دسا ننه

كلدى دستى بـرينش كشيد و :بـا خنده كغــت : يس جه كاره مُى جوان ؟
حتما كاروان بازركانان را بمقصب ميرصانى و دستمزدى
ميكيرى .

- همينعوراست .
- وشايد هم كارديـكىى داشته باشى ونمى اهوامى بـكو 1 19

مردىیزذووزغ
 ,


 حقربان كلسى، نکاهش را به بازار دوخت و كفت : دارد ميايد . . .
 دكان شد وصالام كفت كلدى رو كید باو بُغت :
 وبعد بالخاتى اشارهكردكه همر إمثى برود . . . . كلدى جلو مىرفت وجوان اتىارى بدنبال اوددحر كت بود
 اسب من دراصطبل قهوهخا نه ابـت . : ـ ـ مهم نيست جوان ــ - خـيلى خوب آنها ازكوجه يس كو جهها


از كن كوجه بود توقفكرد .
 رفت .

 بالخات كنت :
داخل شو . اينْحا خانهاخودت است . رفت .

كلدى هم داخل شد ودردا بست واز وازاو مرسهـي :
 19 •

امير عشيرى
بالخاش










جهع Tو
-- --

بدست آورد .
 بكنم • كللى ابروها يش را در همكشيد و كفت : تو در اين شهر







 ن نسی
جوان اترارى كفت : دارى وقت تلف مهكنى • 191

مردى|زدوزخ
تملثى احـاس ك,

2; آور: .

چلدى كفت : تا هوا تاريك نشود ، نـىتوانم ترا راهنهائى
 آنكه دروازومl بستا شود.




 خودث را دراختيارت بـكندرد .

بالخان بريديـ : اوهم با باست
 -



 ـوـوإران امير.

كلدى با نعجب يرسيد : انـتقام




|مير عشيرى

 بيردانـيم

 او بلرزه خـواهد افتاد . او• مرديست دوزخى كــه دحم و شفغت ز



 - من درانديشه اين هستم كه توبا يد ازنجيبزاد كان انـ اترار

, كلدى، درجاى خود حر كتى كאدد و שفت :

 نخواهن داد .



كلدى با صداى بلنـن خخنديد و كفت : آدم عجيبى هستى : - عجيبتىازذمن ، تو . . .كه دارى بیهوده وפت هردومان را تلف ميكنى.




 $19 r$

مردىازدوزخ

 بالخانى Fiت : فكر ميككنى دئيس سواران دعوت ترا قبول هى كند ؛ قربان كلبى بالحن شيطا نى كفت :

 ميخواهـ عجله كن .
.

 كیّى بعد بالخاتُ با احتياط ازخا نه كللدى بيرونآمد وتدم بكوجه كناشت .
كوجه آرام و خلوت بود و او براحتى 5ام برميداشت . . .









 بالخاث بـا بـا خود كفت مهكن است از جاسوسان خان منول باسد كــه مواظبن من است با اين الطمينان براه خود ادامه داد . آنهرد جون سايـ

ها

 انتها
 كرد. . . بالخانُ الجتا



: هيسيل :
بالذأ توهستى ؟
با لخان


:


أ ين باداشى كه غايرخان نعيين كرده ، جقلد امت ؟

بالنان









-ر






كغت :
. . .




 خود میدا نست و بيم آن داشت اساس حكوهـت اونا متز لزلى سازد .
 بالخاثـ وا
 آن او باند .
هامورابن اودزهدسبان با ثـكست رو برو شدند و حالا نوبت


 جوان اتكاریر! غافلكيرساخت .




المير عشيرى
! ill



 عمينجا بمتل برسا نم •

 مود




 همراه نداتُت . ازلحاظا زوروقدرت با آن مرد برابر بود وفقـا با حيله ميشنـ دشته را ازدست او بيرون آوودد .
بالخاث ههينكه آخرين دورشال دا از كمرث كششود . آنى كه دردستت جمعكرده بود ناكهـان به صورت آنمرد كوبِيل و با
 بائين Tورد . . .
مردكه غافلكيرشده بود ، براثر اين حركتكمى بجلو خم
بالخانى با دست ديـكىى مشت محككى بتشت سراوكوبيد..

 را بككيد ، جوان اترادی دست مسلح أورا بيجا ند . . . مرد بكور


مردثازدووزت





بر آوיد :
جد كزرميـكنى ؛
 غايرخان وارد آورد و گغت :
 براى سـتمن جا يزه تعيدن كنـن
 داده بود زتوا نست جيزى بكا بكويد : بالخاثى اورا رها كىد وهرد برزمين نقش بست . بـر آندو مرد.
 أوراكشتى قا تل . با يست . .







 تا نفسى تازدك كند بداخا كوجه سر كثيل . ازآن دوهرد اثرى نبود . با خود كغت :

 191

اميرعشيرى


 بالخان نفسى تازهکرد و كفت : ازراه دورى دميا يم •
هرد جوان راه را با باو نشان داد . . . و بالخان براه ان انتاد


 شهردا براى يهداكردن اوجستجوميـكند.

قربان گلدى با خاطرى آسوده در دكانش نشسةه بود كــهـ
 شدرحالى -
|امنى نيست محل ديـكىى دا در در نظر بـكير.
قربان كللى كه هردى زيركك وهوشياربود ، علت را نیْرسيد : آتط كنت
هـهراه من بيا وازد كان بيرون T Tمه .
بالخاش بد نبال او براه افتاد بـان . . .
كلدى|ورا بخا نهروسيّىجوانى كهدر انتهاییمحلهد توخوجو لار،
!إق بود برد .

بالخاث ماجرى راكغت :



 با لخاث برسيدن رئهس سواران را ملاقات كردى ؟ 199

مردثازدوزغ
 شدن هو! ميتوانى بيمنـي .

- ولى هن هـيخواستم وقتى هوا تاريك شد ، از مْهر خارج
- با بد ثامل كنى وازمهنفى كاه بهرون نيائى .

بالخاتُ كه درهمان نظر اول حسكرده بون بودكه ــاحب خانه
بايد روسمى باشُد ، برسيا در :
زنى كه در بروى ماكتود ، جه كاره است ؛
كلدى با خنده ثيطنت آميزى
من ورئُسِ سواران بيـتـرثبها با ينجا ميا ئيم . واين روسيى
 . يذيرانى الز تو آماده ميكند

- ولى من ترجيع ميدسمتنعا باشم
 قَبل از T Tنكه از شهر خارَ شَوم ، ميغهمى . نتط به روسيى بكو كسي را با بنجا راه ندهد.
 خهلى خوب ، هرطورمهل توست .

بالغان كفت :
 كلدى ازاتاق بیرون آمد . . . روسيى جوان ، سر داهش راكرفت . . .
: فبل ازT انكه جهزى بيرصند، كلدى كفت اورا بحال خودن بـكنارتا بركـودم .






امير عشيزى











تـتر باشد ، جلورفت .
مرد سـاهى راه را با براو بست وبا با لحنخشنى يرسيد:
كى هستى ، جه كاردارى غريّ غيبه ؟
باك لخاش با لحن محـكمى كفت :
ازاترارمىآيم و برای حضرت حا حا كم بيغامى دارم .


بالخان كغت :
. . .
سَاهی داخل اتافى



بالخان كغت :

ب مهم برای حضرت حاكم ماريا مستم •



مردىازدوزخ
جو ان اترارى كفت :




 را ازمردم اتىارميدلانست ، ترديسى نداشت .

$$
\begin{aligned}
& \text { برسيل : } \\
& \text { اسهت جيست ؟ } \\
& \text { با لخاش گغت : }
\end{aligned}
$$


قَاولان با شنيدن اسم و سمت او ، خودث را جمع و جور كرد
با من بها
وبراه افتاد . بانغا لخاش بدنبال او حركت كرد . از در بزد كّنتّن رئهس قراولان كفت :
حضرت حاكم در حرمسراست بايد بوسيله حاجب او را
ورود تو بالخباخ كَنْت :



 بالخاش خند خان مغول جنين اشتباهى نميكنـد .
 قىاولان با دست جند ضريه بدرزد . . .
 به يسر بجه كفت

$$
r \cdot r
$$

امير عشيرى

 الطاع داد كه حاجب انتظاردرئيس ور اونلان دا دا دارد.




 دوخته شنده بوِ ، يرسيد : ـ اين جوإن


 حاجب درجاى خودحر كتى كىد و گفت: بشهرماخوشا
 بالخانى كفت . قربان من ، ماموريت دارم كه يتريام امهي را شنخصأ به سمع حضرت حا كم برسا نم
 : از اين قَار ، يينام غا يرخان خان خيلى مهم است . بسود حضرت حا كم ومردم جند بار باشد
 ومردم جند ، دراين يغيام است . حاجب


 r.r

مرحىاززدوزخ


 هـ هـ هو:يتى ؛!

- سرانجام ميغهمی ـ
- ايك大لث ميدا نستم و خوده دا آماده مهيكرد .


 من بيا
با لخاش كفت : سهاسكنارم .





 دستهايش را بهيشتش قلاب كرده بود ؛ ايستاده بود . حاجب و بالخاش : بهـالت اداى احترام :ا كدر خم


بالخاث آرامآرام جلمو رفت . نزديك كـه رمديه ، دوبار•
تمظيمكرد.
حاكم درحالدكه نوك انكثتا نش را بمدان ريشت بردهبود' ترمهد :
بينام برادرم غايرخان جهست ؟

تنها باض:د. حاكم دوكىد بهحاجب وكغت $r \cdot f$

امير ششيرثى
,

 5 و و برد و!!







 , ول جاسوسى كنـند .
ـ أين دوخائن اسمشان جيست ؟


 :

 |لـدن بز نند . حقيقت جيست ؟




 إبتشود .

بالزانمكت كو تامى


مردىززدوزغ
; ; إ,

 ـ

با نجامبرسا
همحل. ماققات من با T Tنها در خا نا نه دوسهى جوانی
 بـ آنجارفته باشند


 نيست . خون آنها با يد ريخته شود . بالخاث گفت :

 داد.. و اورامططمئن ساخت كه قربان كلدى و دئيسى قَراولانبسزاى اعما لثان میىدسد .
حا كم دستش را برشا نه جو ان اترالـى كـناشت و كفت : از
 بالخاثى كفت :


 - حركت خودت را بغردا مو كون انول
 من: بازكند.

 Y.G

امير عشيرى




 رئيس जَراولان را در اختيار بالخانى كناشت وباو كفت كه مطيع دستورات هحمد مهدى باش باشد .
 از اين كه نقتهاشاث باموفقيت يشش ميرفت از خوشحالى در بوست نمى كنجيد . .
موقعى كه بالخاثى مىخواست از تالار خارج شود ، برسيد: براث امير اتىابِ بيغامى نداريد ؟ حاكم كفت :

 آنها از تالار بيرون آمدند . بالخاش ان انكشترى مخصوص






 خانه روسيىجوان دسيد ، ينجر• اتاقث را تاريك ديك ديل ... باخود كفت :
وقالبابكــرد ... كیی بعد ، روسيى جـوان در بیويش كشود ...
بالخاثداخل خا نه شد . روسيى در رابست و بربيد :كجا

$$
r \cdot r
$$

مردىازدوزخ
,



: ت

 را



 هيـكنى شراب بتوا نل مستى تشاط آورى به بهن بل هد ؟...




 ثن.التهابوطو لانى ،هيـجا نشرادامن زد و ...





 روسيى جوان از جا برخاست . جـــاه

بدست با لخاتي داد و كغت

با لخانششاي را لاجرعه نومتيل . دوسهى جوان .

$$
r \cdot A
$$

الهير عثي,
 اند


 ت

, ...



ير بلمن ثـد ...

 بالخاش او دا بر بستر خوابـا نـا و كغت : دقالباب هيكتند روسیى خندهای كرد و كفت . كلدى شكم كنده است . بـكنار تـت در بماند . ـ ـ نه ، او بديدن هز آهـده، ، بلمن شو و در دا برويش بـز كن ..







 من بايد ازنهر خارع شوم . رئس سواران كسه مرد تنومندى بوح كفت : كلدى متصم r. 9

مردىاز دوزخ


 Fكلمى برئيس سواران كفت = بفرمانيانيد .



 اسم شهها جییت ؟
كلدى چِيشدستى كرد و كفت : عبدالنفور :
 ماموران فعال و زجردستى هثل ها ، بزودى بر جهـان مسلط خواهور شن .
عبدالغفور كفت : از كجا هـر دعلوم است ؟

 او برسل . آيا اين كا كفى زيست ؟ عبدالنغور رو كمرد به كلشى و كفت : بیرون اتاق را







 از اينجا زنده بیرون نیيروى . من خهلى زود به نته؛

الميو عشيرثى
友
 $\rightarrow$ 隹 خا：据 هاجها









 يديكادمى كرد • بيكارى بآن يـايان بدهـ
 باحاكم باخبر سْده بودند ．عبدالنفور ياناءكلدىه هر كمدام ازآنبا
 حتمى بود ،


 زساند ．

سرعت عمل و جالاكى با لخانى




 موداد .

جو 'ی !


بر آورد :

 نداثت
 مهـكم







با حمان -ـ. =ـت برورن
;'子






! ميرعتيرى
隹
ن
وح وحه
: ياده بوب بالا نيبت توهت خأئن

 آهـز كفت
بالخاش بـد
 ميك:

ديكرى را نميتنتُسد . .






 -






هردوازذوزخ

:

تو بِ با يد كشته شوى . . .
 ك, اط
 الزمحأل اما بت دشنه بيزون 'مهند












 كرفنه است
 كغت :
 ازترس تالب تهى ميكرد .
 كشود . . .

اهير ثشيرى

病


T Tنه|
 -

- ولى حضرت حاكم ، منتظى است كه آن دو دا بحضوزش


دئهس قراولان جرستي : روسيى جوان راميه كرديد ؛
بالخاش

رُّس قَراولان لختى انديشيد و سیس كفت : شما عجله كرديد
با لخاشخ اندهوكو تاهيكرد و كفت :


(,
 أصت .
دئيس قراولانگغت :
 با لخاش كغت : ان
السب من در المطبل قهوهخا نها رو:جـروى بازار ار است . السب با بكى ازسواران خود

$$
\text { Y } 10
$$










وأ



شما هم دأخل شويد . . .





 نعيببكند


 باخبزخواهندكرد ـ وبا خود كفت :



 r19

امير عشُيرى|
,
؛"
دنョ:
كى هستى نسوار ؛

 :
.


بكودرورازه


درست ابت :
بعد بـكمك نكهبان كلون دروازه راكشهي ودردا كشود.




خانمغون را درهم بريزم . . .






 بيرون نمىدوفت .



مردىازددوزخ



 بود ، ;وقف ديِكرى نداشت ...


 شود . الا درازTنطرف جسته بود . ازآ نبا بيرون آمد...



 كردن ميكّند وشراب درجامهای خالى لى آنها ميريزد ... بالخات ازيلى الها بالا رفت ...
دراطاق ايلى راكثود و از فرط خستكى خودن را بر بن


 ثميق اوراكرفت .


 فبارTالود جوان اتراترى كذاشت .
بالخاثن درعالم خواب احساس كرد



 r1A

أميرتニيرى
" ;-4
ب!
لز



ابِن حرف :حـا باوركَم !




 بازد...





 -بايد بزَودى أورا هلاقات كمنم إيلى كفت :

 |

- ومن احتيا ج بمردى كه اسهثش بالخاث است .
 r19

مردثيازدوزغخ
!伿


بالخاش كنت :

.
ايلى او را تنها كناضت
:كشثيدكه با تماق اولجا


بالخائ كنت :
هوا تاريك شده بود كه به هرسبان دسیدم

كنى . اومنتظراست .
.

كذاشْ وكفت :
سوبا آى از ديدن توخوشحال خو! إعد ثن. . بالخائ كنت :



- ماجراین وحشتناكى بود -
- وقتى بختدهت سوبا تاى دسيديم باخبرمينوى : اولجاى كنت :

 بالنخات باخيند.كنت :

اهميرثشيزىى
! : ن
. . ايفُى و! |ا

 فقط خمراب
 بهن بانـ

هرسبان خارجَ شوــم • ..



 او لجأثازنْيدن اينحرف

$$
\begin{aligned}
& \text { با يد أحت }
\end{aligned}
$$


از وطأن مان:
 كفت :

 اولجاك خلد خنديد وگغت :
جنين كلما تىهر كز بِكوشم نخورده بود . و ازجایبرخاست ايلى باولجاى كفت :



ه.
. 2 ,


يست ونطرت كثيف ...

در حا ليكه خشم جهرهان را يوشا نده بود كغن :

فزامونـ نكنى .
بالخاش دستش را بروى شا نه او لجاى كذاشت وكا وكنت
 حرف خوششان بيا يد. ولى| ايلى دختىياك سوباتاى است .
اولجاى نيم دخْ به بالخاثن نـكاه كرد و كغت :

 صفت ، بسر صورتم صيلى بـز ند . بالخاش بالحن تندى
حوفى



مهل دارم يك بـك بـار حرفى راكه زدى ، بـنـو .



بود ، ناكمان با آر نع هحكم بسينه اوكو بهب و كفت :

"مهيمى !
بالخاتُ باهمان لحن كغت :
yry

امير عشيرى




جوان اتىادى אكه چون كوه استوار بود ، بادست محكم بـ




 خودش جرخيل . يشتش به بالذخاش بود . احساس برد كه باحريف يرقدر تی رو برمت .....

 ...
شما دوست يكديـكر هستيد . من نمى خواهم خون هيعيك
الز شما ريخته شود ...
:بـالخاشك
أين مرد احهق با يد بفههد
اوالجانى سـكوت كرده : بود ..
ايلى كفت :
بالغاثت من اورا بخشيدم . راحتش بـكنار .


 خوام انداخت . اولجاى ناكهان همه قدر تشرا بكار بردكه خودن را ازآن

مردىازدوزخ

 زانوان اولجاكزد ...
 خم شه . بالخاث كفت :
 باز نهى كردم . اولجاى كفت :
 هر كز فراموتى نـى كمن .
جوان اتىارى از روى خشم خندهای كرد ومسرد منول را را بسهت ديوار برد . ييشانى اورا هحكمم به ديواردكوبيد . ايلمى كفت : - بالخانیتودارى خودت رابهكشتن ميدهى ... اينحماتن .
اولجاى كه از درد بيشانى جون بصورتش انتاده بود ، بـا صدائى كه از ختم وكينه ميلازذيدكفت :


كه بايانآن جز مرك جيز ديكىى :يـيت . بالخان.
حالا وقت اين حرنها نيست ...

 موكنى ؟!...


بالخانى دست اولجالى را رهآكرد وكفت :
بوزن: بخواه .

rry

امير عشيرى



 -بود













 آنشب تنها ايلى دخترشرا ونر ابخا نه بود
 . بود


 اولجاى ، مهحָنا نكه در سـكوت فزو دنته بود . سـكو تىكه. ... أميخته يخشم وكينه بود

مردىازدوزذ


اولجاى نكاهث روا باو دوخت . سـكوتش راشنكست وكنت:



.

جراحقوقت رانمى گوئى ؛ .

 بها ن احتياع دارد ، يـش هن است . اين فضبه را فوامونيكسن و
 اور لجاى لبخنــدى كــه ناشى از خشم وكينه بود ، برروى لبا نش آورد وكفت :



 : ميلرزيدكفت
بالخان همراه او اونرو . او تراميكشد د


 بكيرد وTانאاه شمشير اولجاى را از كن برداشت . Tنیاباودادد
 كغت
rrg

ابميزعسُيرت


بالنانى

 تو دفاعكنـ ...
 ايستاد وكفت :






جنان رفتار خصها نهای مى كیردی ...

خبر كشته شدن بان بالخاتى را از

 بالحنى استهزاء آمیز كفت :




جامى شُراب در كنش بر بكنارى .
بعدكو نه ايلى را با بوسيد وازاوجدا شيل ...
اولجاى كنت :
خاولى ازشب كنشته ، با يد عجلف كنيم .


عردكالز دوزغ






 ووثى كورّ بكنارد !
ابلى زاكهان فرياد زد :


 برنوى السب نـنست وبه إيلى كفت :

 خار干 شُدند ... ثهردرسـكوت وآرآمش ثبا نه خود فرورفته بود.

را برهم زد ...

ايلى درحالِيكه شهعدان را در دست داشت ، همجحنان جلو





آهسته براه افتاد



 rra

اعيرعشيرى
بال بالنا



 "..... شهج انفاد

آفتاب تانزه غيروب كمده بود كه ديده بان الدذوى تياهيمان

 دوسوار اولجاثى وبالخاتى باشتد ... دوتن ازسواران ان دا ماموركزد كه فورا باستعبا! T آنها بروند ... هواكمى تازيك شده بود كه او لجاى وبالنان انی ، درحالـيكه






 نتش بستا بود .
بالخاثى دستى به نيم تنهانى كشيلا و يرده چادر ر را يس زد و و
 ك

درود جرسوبا تأى سرداو بزذ
 rri

نیّ بست و كنت :


با الخاثن نزد
ايسعاده بود .


بود.

با أخان كفت :

خانهגول.هستمه.




با جيزديكرى ازدرد آن كاسته نميثود •

كلدى را ملاقات كرديى ؛....
 .
بعد روكرد به او لجاى كغت :
ما را تنها بكذار . .
إولجاى ازجايش تكان نخورد .


بالخاش بيشدستى كرد وكن

 "اولجاثى،كغت :
rre.

امير عشيرى



اذحرفهاى شما سردرنمى آورم !؟
با لذخاش كفت :
 نا اوازجادرخارج شود ومنبتوا نم الطلاشات خودم را دراختيار تان .

براى فردا خودتان را Tا Tاده كنیدي .





 جنل ، يكه خودد ودر فككفورورفت ... او هر كز نميتوا نست بجوان

اترارى مظنون شود
بالخان كفت :
واكرمن كمى در نك ميـكىدم ، بدورن شاك مرا هم ميـكـشتند.
 با لخاثى طورىداستان كتشته شدنا

 سوبا تاى دستش را بالا برد و بر شا نه بالخاش خن اشناشت و كغت : ماموريتموفقيتTميزیى بود.... ازتوممنو نم. باشه ، درجند







-
 ـ جـ جـ بايسكرد ؛
بالخاثن كفت :
سرا نجام ، يـكى ازما با با يدكشته شود.
سو با تاى كفت ولى


 ـ ــ ملوم نيست قربان - يس خودت را آمادهكن

بالخان از جا برخاست
 يا يـيروز يست ؟
با لخان كفت : اين مرك يا يدروزى براى هردوى ماست
حتى شماهم درTان سهيم هستيل .

 كرد ...




rrr

امير عشيرى

 * * *

در إددوى كو



 نبردشنده است .
دوستان اولجاى ، بجادر او هجوم بردند : تا از او راجع به بالخان بيرسند... ولى او لجا



كه براى نبرد تنبتن در نظر كرف فته بود ند ، ر دفت .



 براو حمله ببرد .

 آمارْكن ،

بالخاث لبخندى زد و كفت : من خـيلى وقت است است آمارةام ...

وبدنبال او ازجادر خارج شد.... وقتى افراد اردوجشمشمان





مردىازدوزخ
(مر اك يا يـروزهيه

 در زير نود آفتاب ميلدرخشيل .،



 با لخاني كفت :



از نبرد با تو خشم بهوشد . بالخاش درحا ليكه سر رابت ترفته بود ، بالحنى قاطع و

محكم كفت :
من او را بخاطر دفتار خشو نتآميزن با اليلى ، ادبكردم واكنونTمادهامكه ازخود وشرا فتم دفاعكنم . نه. من هر كز؛ازازاو بوزش نميخواهوم

 روكرد به هاو لجایى دارى اولجاى..
 كركت :



 pre

اميرعشيرى

 : أرْ



 كه بدون ـلِ (


 بالخاشا سوبا تاى گفت : آماده شويد : آن دو بجــاى خود بر کثت:

 طرفیفن كشو= ودرحالـيكه نكاهث بار بارلجاى بود ، آرامآرام بسوى اوكام برداشت



 خيلى اطمينان داشت .



 اورا

مرىىازدوزغ






 آن دو بيكديكر نزديت شدند ...


- بادوستها يم آنقدر كلويت را فشار میدهم. ، تا جان دادنت
وا باجشمها يم ببينم •

مردى از داخل جمعدت فرياد زد :
ـ اولجاى ، باو عهلت نده ....








 سوباتاى رسا نيد ...


 ديرثده . اوتراخوا بوركـت
بالخانوكفت : حتهایى در كاراست
rry
|'مير عشيرى
 حi


 نزديكن نيا ...



 روبروشود .
 - درحيرت شدند سوباتاى باءصبا نيت كغت : اكر بدر بدرو این حرف را زده
 بألخانى كفت : اكى اوجنين زك نبددرا ترك سوبا تاى از جا يـكاه بيرونآ آمد . جندفدمى كه رفت ايستاد.

 هاثى آهسته بسوبا تـاى نزديك شـ - نزديك بيا اولجــا








مردىازدوزغ
يا فت نمىشود :
و با حالت خشم به جا يكاه بر گتشت . بـ بـالخاث كفت :
انتخاب سألاح با ־־وست .
بالخاثن شمشيي خواست ... يـكى از الطرافيان ـوربساتساى
ثمشير خودرا باوداد .
 دوست ما ، باحيله وتزوير مى خانوا ديكر آن جنكجوى وفادار نيست ، مككر Tنكه در اين نبرد - هيوزشود

حعه او لجاى دهان بدهان كشت سوبا اتاى به بالخان كان كت ,

 بدس










 انداخت ...




rra

اميرعشيرى
 بالخان







 همين حملهبخودكىفت ... دفاع او لجاى با با اضطراب وتى وس همراه بود. بنظر میدسيد كه ديـكى Tن قلرت اوليه را ندارد ـ از حر كت دادن ثمشير يودا بود كه خسته شده و قدرت بالخاش او او را ترسـانده

صداى مردى ازميان جمعيت برخاست وكفت : بالخان اورابكث . اوجنكجوى ما نيست ... او لجاى بران برانر حمات سريع






 موزت برزمهين افتاد . وبى آحركت مانه .





مردىازدوزخ
...
-


 بالخاش هما نطود كه سرشى يائينبود ، كفت : ولى منهميش بِيكا نهاى درميان شماهـستم ...
 بالخاث كناشت وكفت :
 مى توانى از اينیس خودت را ازما بدانى با لخاش نـاهن هر دابسوبـاتاى دوخت و كفت : من درخاى مترتزشا هستم
 بجادرت بركرد و استراحت كن و
جوان اترارى براه افـور افـاد . با خود كفت : داين تازه اول كار امت . آرزوى روزیى را هـى كنم كه ترا هم غرق در خون سازم
 مردم خوارزم مىدان




 كمى كارى دارى ؛
دختر باتبسم كفت :
موباتاى مرا فرستادهكه يوش توباضم . rF.

اميرعشيرى
 بادان بهن دادهانـن !
 . بود ، برصورت او كنانت
بالخاثن برسيد :
أسمت جيست ؛

- Tدينه كل

ـ ـ اسم قشنـكى است

_ توجطور ؟

برداشت وكفت
اينهم جواب من .


آدينه ، باخوشُحالى
 -- جـا ازمنـبدت مهآ يد ؟
 (T) كفت :





 Y\&I

مرثىازدوزخ

 نمى گّنجي






 سوباتاى شجاع هـ
بالخاش كفت : بِّيروزى خودجندان اميدوارنبودم .

- همه تراتحسين كمد ن انه .

ـ هـ هـه دوستان من هستنـن .
 بالخاتى باخنده
 است .
سوباتای خنديد وكغت
 قدردانى مى كنینل .

 باهد .
با لغاش بالبخندى معنى


 ppr
|امير عشيري
: تـ، . تأن



-
_
بالخاث كنت :


 سوباتا


 بود
ـ ـ مأموريت من جيست ؛

- باتفاق يكى انمأموران ديكر ها ازانتىاد بسه بـا يتخت خواززم مهروى .
- يس مأموريت مهمى انـي
- بيشازآنجه
- دريا يتخت جك سوبا تاى كغت :


بالخانُ كِت :


مردثىازدوزغ
-
:
هرزو
 حنهي -
 دخترى جأى خان


آرامشر: إدورا برهم زد ...

 با
با يس كهـك
: سوبا
بـكما نم بـرا نها

-- مدكن است كسى كـ فراركرددهباشٌ .

- جنونجهز . بیل| يش مى كـنـن
بالزناركنت :
فرياد زن ازوضي خها

خوالك كن ، Tنز
 فورأ جرود وببيند جه انفا
YFF

أمير عشميورى
S
رئهس نكهبان
.
سو با



 رسيده باشه . جرسيّل : -

 د









 انتاده است 9


 بوبا تأى كفت : با ازز نان اردووبـانـد .

هردىازدوزخ
طو وسرباز!

يكـد خورد






جوان اتر ادى بتْيدن اين كلام بشـدتمتأثرثد . و باشثاب
 "آديندكل شل ...





بود، كغت

 با با




بالخان با بارا باحتى كفت

ppq

أمير مثيرى
 - مى كمد


فرما نله اردو اطر افو جسد دا بدتت جستجو كرد و آنكاه
:

ازقاتل بجاى زما نده است .

 همين كاردخون آلود كه از او بجاى ما نده ، براى شناختن كافيست .
 كل، راكه روى صورتش دایوشا

ازخختم بود كفت :


 آدينه كل وجود ندارد كه بتو اظهارعالاقه كند . بالخخأُ كه بشدت متأ ثرشده بود بود، كغت :


 . بكهر 2

فرما نده اردو كفت : بـكهانم چنيهن باشد كويد .



مردىاز دوزخ



سوباتا






خاطرخان مغون خواهو شد شد . فرما نده اردو كه نـكاهث بروى بالخاش ثابت مانده بود ، ازاو برسيد : توجكو نه باينفكر انتادى كه فا تل قصدكشتن ترا داشته ، -درحا لى كه اورانمىثنـاسى با لخاث اوغت :



 اولجاى را ازمنبـكيرند سوبا تاى خنده كو تاهى كرد و كغت : وخحلىىم زوددستبكاد شدند .

 Tنكا. Tنجا راترك كنت ...



 YPA
|ميرعشيرى




با لخات كفت :




 خواهم احتياطكنى وطرف ناشناس واكو وحك



 ايمانكمل باستقبال سر نوشت ميروم وازمردمان كينهتوز مابك مم

وحشتى ندارم .
سو با تاى با لبخندى تودار كفت :









كمى مـكث كرد وسهس ادامه داد واد
;
r $\& q$

مرذىازدوزخ



جادر تو بجمهارد كه بموقع ...
با لخان حرف اورا قطعكرد و كفت :

 طورى ازميانبردارد كه كسى هتو جها نشود .
 تنه با او دو جروشوى ؟
ـ آدى . درد فـكرمنن نباشيد

- مرد پردل وجرأتى هستى أتى


وT آنكاه رئيس نكهبا نان را خواست وباو گفت : با لخاث را
راراهنما
آن دوازيـيكديك, جداشدند ...


 نمى خواهيد ؟
بالخاث كفت :
. براى من دعا كنيد
رئيس نكهوبانان كِت : شها مردى شجـاع و با شهـامت
. مستدل
بالخاث كفت : اميدوارمكه اينطور باشل . .





$$
r \Delta
$$

امير عشيرى
 تفريبأ إطمينان دانت

 زبكّداد سونوبا
 درذهنش مرورهيكرد ـ ـ اردو درسـكوت فرورفنه بود . ولى



 رابقتل رسا نده ، هدفش او بوده است ... اما نه . ـ سوباتاى هم هم ميمن
 نیى كند ...
يـكى دوساعت بدينحال كذشت .. بالخان همخنان دركوثه
 خفيفى اورابخود آورد . باخود كغت :

 دسيدكه بجادادر او نزديك ميشود. . با احتياطكا بامبرميدارد ويا برهنه است .









مردىازدوزخ
 دستش را بروى زممين كشثيد . معلومبو د كه ميخوا






كذاشته ، بالحن تهديسآميزى كفت :
ـ أكرمقاومت بـكنى ، سرت را از بدنت جداميكنمر.

بالخاث پرسيد :
كى هستى ؛ اسهت را بكو ، و دشنهات را بآنطرف جادر بينداز .
مودجوابی نداد . بالخ'ت

 دثنهات رابينداز


 دهد
بالخاث بىآنكه خودرا ببازد ، اورا بجلوهلوداد وخودن




 كو بيد . صداى مرد از شدت درد در كلو يش مسىيثخدود . بالنان rar

اميرعثيرى


او دشنهانى رابكوشهاى انداخت ومهع دست مسلع ناشناسرا



$$
\begin{aligned}
& \text { بلنشكرد وازجادر بيرونبرد . } \\
& \text { مرد دـكو تش را ثـكست و كغت : } \\
& \text { ترا ميكشند }
\end{aligned}
$$

صناى اوبكون بالخاشآشنا آمد.كمى بمغزن فشارآورد و كفت : بالاخخر• تىا شناختم • توهمان قآن دوست اولجاى مستى؟ ثآن با لحنى كينه آميز، كفت : دوستان من ترا زنده نمى كذار ند . بالخات او او را محكم بجلمو هل داد . قآن آن در حاليكه
 -تكهدارد وباصورت برزمهين افتاد .
بالخاي باو نزديك شرد، دقا آنه ديكرياراى برخاستن را را
نداشت . مور تش خون آلود بود و بشدت درد ميكرد . بالخاش فرياد زد: نكهبان ... نكهبان...
يكَبارديـكر سـوت وآرامش اردو درآنشب برهم خورد .

 بالخان با يش رابروى:
 كثت شوى.
قآن با صدائى كه بزور از كلويش بيرون ميامدعفت: تو

با لخانفشارى بـكردن أوداد وكفتام كه اجازه بدهعمن ترا بكشم بايد ا نتعام آن دخر وختر بيكناه را ازتو خو نخو ار بغيرم جندتن از أكهبا نان به T نجا رسنيدند . يـكى از Tنها مشعلى

مردىازدوزخ
دردست داشت
بالخانی رو كرد بهآنهاو كغت

قآن است .
نكعهبانان باهم تكرار كردند :
Bآ
بالخان با بش را از روى كىدن او برداشت وبه نكهبا نان
كفت :


 انتاد ، ازنتجب جشما نش كثـاده ثند. بالنان روبرنيس نكهيا نها كـرد و كغت : اورا بجـادر موبا تاى جبريد رئهـى نكهبا نان كفت: ثمامردى شجاع و باشهامت هستيد .
 من دعاكرديد. نكهبا نان ، قآن را ازآنجا حر كتدادند...



 اردوحالت انتُنار دانت . قتل





 rar

اميرعشيرى


 شتاب عجيبى از خودشنشان داد و اين عجله و شتاب او رابدام انداخت .
هاسو :اتاىه با لبخندى خفيف گغت : اتر هم او بسراغ تو

 وقتى تو از نبرد تن بهـن با باو جيروز بيرونآمدى، فآن آنينه تىا بدل كـرفت
 مرا بعیَل برسا ند .
(سوباتایه هما نطور كه نکاهث بار باو بود كغت : امروز هـه افراد منتظرندكه يك بارديكى دلاورى ترا بـا ببينند.



 ولى قاTان يك قاتلى است. آدينه كل را بقتل وسا نهـ وبايد

بكيغر برسه.

- راه ديـكى هم هست بالخاش. - جه راهی؟ سو با تاى جند لحظّه مـكث كرد و و سهس كفت:كه تورظيفه يلا جلاد را بعهده جـكيرى وقآن ان راكردن بزني.
 درست است كه إزروبرو شدن با امثال قا قا آن وحشنت نهارمه
 را در نظمل بـكيريد.

مردىازدوزغ
سو با تاى آرام، ولى آمرانه كفت: يـكى ازاين دوراه را بابد انتخابكنى
 _T نوقت او را بدم استهـى بنديم واسب را در صصرا رما جططون است قبل اذ اينـكه اتغاق ديـكى بی بيغتد او را باين طريقكيغر دهيل - ولى او او برای كثتن تو وارد جـادر شده و آدينهكل را بعوض تو بتनل رسا نده.
 نخواهيد كهبا او نبر دكنم، يا وظي
 از من اطاعتكنى.




 و با يدكيغر ببيند.









 هايان جلد اول $r \Delta \varphi$

از نويسنـاه اين كتاب

ca. (alar) (ر) - V
crs
r. $r$.

है. $(\omega l y)$
49. (alar)

- $r$.

8. 9. (alar)
1. 9. (alar
c ir . (alar
1. 9. (دlar
irs ro - 1 r
\&4. (alar) 4 ) 11
 زبرجاب
 و ي ت - Y Y
|ريال
