## زورباى بیتانى

# زورباى يونانى 

نيكوسى كازانتزاكيــو<br>


زورباى يونانى
تيكوس كازانتزاكيس /ديكمود مصـاحب


ISAN-964-6503-06-3

نيكوس كازاثمز اكيس" *هر كانديا (بز,



结




 از آ 2
 ريهـئ نويستدكي
 ممه4
 مر

 الستت الهُ كرت

 . .

## 当 $\boldsymbol{k}^{*}$







 مىيتدند.


 كرهه يود.ه (r (r )


 آن هم ;راتر رنته بود.ه (.






Y

اسيت بايد با ميل و وغيت انجام داد . يه آنجه مورد احتيأب جالمعه المت
 انجام يذهيرد.

 انسان بتنهايى هعتوالند اورا درخود جاى دهد. هس... خيلى موالظبـ باش













## * $*$






 *للتتدم• *

بحموت هصاحب
IF OY تير

## I


 "




 ه


 -Pitaeus-1

 $\therefore$
 ب؛

آبي قراربكيرند. بعصى ازإنوأع ها
 آغاز ميشد.




 הֶּور "; كار عم كه خيرى تيست.
 تاسرائى كُتند.
و*







Kostandi -I




 (



## 11

- 


در


 -
 عانا كَ
 نيوروه ; .

د药
 . حـن ايْبَ :
 ريزّ لر لر


 . $\because 2 \times 3$

层
























.Prometheus-1





$1^{*}$





















 هـ آرامى جواب دادم ״ آرى ".
-





.
ز汽 ...
疒



 *ن يزخود لـرزيما
دو هِ
 a!


-




 كؤئا * * ".......



 "










Son


واين جور خيزعا ندارم."
;

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

اين T T





Theosoxhy - 1


Telepathy -r


n! ! : :
仿 هاى场


2,

 ; ع، "; a!






 =



 ا,
 ماعيتى e كه اسم و تیكلح :


（品 ，要




保
 ＂ ， ＂．
－质茥
为 ：$\underbrace{2}$ تهو承 ت人转
 ا ختو و
ثهر 1 ا
ron家和 ．
*



 قـرتكرد وآذرختّى فرستاد. درعايى اتبار بازشد، زغال ستكـ بهدريا فرو


 داخلى جيبم كتابك





 انتام













19
به هـx
 ב

-
 -
.
 و ناقذ داثـتـ. پیرسيلم :
"




 آه .







1 كتالـ هز ار و يكي

 مديتِ انه و أيانوس هتل.

مى كُّارى و هر
خود را بكير ، توىبانث و دال به دويا بزن.





 نتاه هى

 يو شییلـ





 درآنجا سر كارك

 -



- خوب، بعلـ!

 1

YI












=

 وها
 كت مك
 درور


 (مرد
، santuri - r
 بهستـتور دعهير شُـه

 می

 ولاغر وسر پهنم هانتدكلو
號
 -



 "(")







Klephtic -


 رشته كوهى به طول Olympus - F
 تقطئ يونان الست. دردين تديهم يونان مأواى خدأيان اوليميدود.

 -
 -



7-1
-


號



 كردیام -









 كتمتم: خوبس اد|مهي يده!



 ازدواج كرد.يا؟



 را ششكر كه مـتنور هست.
_كُ



 حرتى بیى




 تطّع تشمهه بود.


-
( شك


 ; انتگث - كوئِا زنى
 ز
 تريانوردان سركُ ;




نيكولاس' كردماىצ






Samt Nicholas -

 (Salamis آشـن، دزخليِح ساروتكك.

Katherina-r

يا آتانٍ يه ختده اتناد وتكّت:

 شيطانبر آن بادهبز هـر
 .ياور.

 جی حرت




 يا يردمج ت تصميم ئكير.




با هم بى هوريم ومى آثاميم؛ توهم ستور مى نوازى.




 Zèimbékiko-1 آسياى صغير
Hassapiko -Y رتصىتحْعوع تصابها.

## rV



 كث من عهم يك انسانمر. -- يعنى آزادم.




 رمـن اثشارْكرد.





II



 كتند.










 ايسستاده بهمبـاطلرى


جش


 كه اين وفّع دز*










 بالث رآلوده ويلوثت ميكسازند.





(Venizelos -





كتـت


-





 جلوتر از زمان.

 وشلخ








وبذت كنت:
دولفيتها را بيبن.

, dolphin -

كتند. حيوانى است تابل تريبت .







- خودت بوريمى.













 - نار أهعت نشّدى؟

 بود ناجار بريدمثشـ



"
 :


 ";
: 'نتت برشيونا

_ اتنات
-     - 


;وربا از گكوئ
آیم نادآن، اين خود كليد بتشت است.






هن ، براى استر احت ، به|اتاتك خود رفته وكتالهيبرداششته. بودا هتوز




 زند



.



 شَ ونر كا,

تَدزی
جإود. تגوز
 بـيل داركيبار.


 -

تر يـت ك,


 دريجها اتاتك بی


 ; لا لى



 مبوتى,

 *




ديرين يهآن تُّاه بیكنى!



ـ نه اين طور تيستت. صتحبتكردن :بر اليم اشـكالا دارد! -






كوته وكرد خود را بـكرت دوختت.







## ro

وبى وتورد. تيانهاش ريته رنته روشتتروآرامترممرشد. درحالى كه ازكسالت

 سيكارى روشنكکد، دود آبيرنگى آن رأ، با لذنى فراواتن، يلدرون




 تَنْ
 بار نيستت. درسال

 نيود، ولى ش ش
 دهى يه دهى ديكر بیى
 "ى





(Jda - 1
 كوه يه دتيا آمبـ.







涪
 مى سـاگت
زو,


 است - هرنى
 می"


 بطلبد!









气

هـان ！！＂a
n示


 ＂．
．

كو كي据


بأتي! احنما'د جوالـبس
—
sloy－－

 ；药 ；090
 تَتر －





 در نیى آثورم. "


 "











 كتد؟

_ كی ( - هـئيك.


"





 درهم بشكتم و سرم را يه ديوار يكو بهم. ولى از اين كا





























 آزادى يعني ايْن.










 ;


 توريله :ود.
يادپايْزي





 !












 آنجاستت،"
زو,





آبر وى خود را حفظاكرده حالت مستانهاث را پتهان يدارد.









ـاهل

ـ تا آبادى خيلى ناهيله الست؟









علتى براى تكُرانى وجود ندارد.،


 شله بود.


## 4r

 كرد وكتت:
מاين است درختت انجيير بانوى جوان.،

هن


_درخت انجيريانوىجوان؟ ايت دارد ؟








 عغوتت بودكه آنها را يِيداكردند.
 "
 تتطير انتحام مى













 "كوش





زوربا كين هتدرسي وا از جيسب ييرون آورد. حالت تَلْتيهى كه هتوز









. 1


PO




;
هو الى براء

 همينالسباعه أزخمر ه عَارجشله الست.














زوربا يرسيل: : بيوه الستس؟ هاء بيوء البت يانه؟
جيرشرد كانه
 امست. بتّو جي شدى



ختديدند.
يك كيلان ديكر هارا مههانكردند؛ هاصبب كاته كَيل大سهارا، همر اه با
 T, Tرد , كتا
عا دهت از سر اين آتايان برداريد. آنها نبايد حتى خوابي رتنت بد




-ت تَبل ازهمه دعوتكردم.

آنى
 يهزور با ایارهايكردم كهكوتاه بيايل و ناراحت نشود.


زن كوتاهته ها
 أهـ، كـنـت
خوثى آهديد، صها آورديد.




## YY

ابروانتض انتاده بود به طورى يكه شباهت زيادى با سارا برنار ' ، در دوران







 Aiglon - Y (

 גروسيرو (Prospero)، دوكُ ميلاذ، دذترى داشت بهنامثيراندا













 كم سرابا خيس آب شده ودست ازهيات شسته بودند.








;تده

 :ودكی روز"







 اينكـهـ هياتى دوباره يانت و

 Caliban - Y





48



 دوتخت بدون ماس.







بلا بكيرى!س






دنهُ بروار خودرا حركت دها
آسمانرا ابر قراگّر فت
 بوستيتهاكيوست بز خود
 میكردند.

راكاكاكان به تشيـين غلططان ز
ناكاه Tه عميتى كشيد. كا
برای L ا

## III





 درمهوط






 بيرون آمـه باشهد.





01



















 زيرلبيكتتم: كرت! كرت زيبا


 كتنده داشت، در مراسم تداس' شر كتك كتئد.

 سلسله ادعيه وTداب. شعسولا بدزبال لاتيتى خوانتده مىشود.






















طينيناتكن شُد.







 الز مت هى










 تَرِ میى






 رقته كَ قتهتر میا


 آمانده مى


Florentine -





 اداده داد:
-


- بله، میدانم؛ ولى كيكرسنه زيستم. زورباء، درحالى






 براى اينكه زوربا بيشتر غر غر نكند كُتمّم: يسيار خوب، الان میآيمر.




 زوربا، درهالى .

تا هـخار جمان تأتين شُود.










زوربا. نو اهطل> نمىتوانى شواستت را جمعكتى!



 (我 روين

 الرياب، حت باكدام ما بود - او يا من؟
هت

 نגارد











 را











 قر ايه عرت يرايمان فرستاد. كو كثك|تداهث "



 زوربا كُفت: آدم كم شرُ

اليستا
 الزغوبا



为
和
آهس
-




 كا
 "



 شـهان كوپ








 لس .

 'ؤرا *




 .














筑



 توا أ

.تا
共
 هـ

هn
 *
 انداطخئ الهت؟

\% \%


 سواحل آناطو كه در تآتر جزر ;

 بار ديك,
．

保 هِ Š ＂保
 ； ：ال＊ ＝盾 －
يارى، ايْتُ ．
＂共 ． …
آه＝an ：
＂ 2ا


j












"














stone - ، واحهد يزن، :رابر FIf

Canea كرت است.

إر اكتده شدند.
 " קخنين



"



ا; a....



",




Canavaro-1





 (lars-IVfA، Andréas Miaoulis


## 9




"!



كوطى ازغود درآوريـ.







 .






'آنها







 شاموثوكردند....


 دادم."









أغازك,


 كن إباكونها
 حِيده و, وباريايد.


























 آميز ونتيبيانة افر وديته' را ميديد.

 با او ص:حبت بیى








شود را Tشعازكرد:

حرا


 دستهاي يلثرش
 شـب فرا دسيلء ستارة شاهُ



 آثى سرد ازدرون لردرد برآورد.



## IV


 بود. تشیهانك





 ظالهر أكار كوحِك خود بيدار شدم زم


 تا هبادا هرا ازخواب ييلاركند.






















 آرام بهانتظارت نشسته است. آن وتت آن را ووشن كَّن، دود آنذ را بنكر، وهرا يهاخالطر بـاور.






99




辑



3. =ور شو.."


 كرتا -



 خیزیدرلد نیى
 آدوتَت خيلى دير الست.

















 نی



 ناهو كانى

_ט - -

إه نيروا:انا برسـلـ.

Ith tragi-comic -
 هـ
( mahone - r بادياندار).















 وى مواجه +یش





 تاب سيراب؟ مازئه



Krystallo -
Serenade _




"



 التيام زيانيه بيود.



























 كه نَ،





 كُتم:









(191V - IAf* ‘Rodin -
 ",


 كر كشثه بير بام:
 كا كـي!





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














 ولى من، ناكاه، از زمين يه آسمان جستيد بودم و زن هم وصشُتزرده شده

وتراركرده بو2.
خذوسا

 را مى

 كار آشيتايهى دارد.































 كه بهتر ين دوران زند






 ـ تعريفـنـ.
 ـ بـكوكه هستى




يه كا











 وا \$
 يزن! زوربا، تعريفـئز!
زهانى





( Candia - -
شهركرت المتا وتا ك. Athos -

























 دو از امطلجاعات هريوط به كثشتى است : آن يه اهعنى دنباله و
 st. John the Drinker - r



"






درهوا شكونان میشود.





 روز ییكوته لوده الست؟












آمـد ورنت بن ميانكار كُران، يربـث ازآنان، دنالت در كارها، و از اينكه


 توايي هالى!





زوربا بااخم تراواذڭ تا اينهد غور وبوش












 دار؟ تصهيم ئكير و كاررا يكسرهكز! "،



## 11

 هلكت ارتىوهلكوت سماوى هردو بيروز وسريلثد ياثهم. سالها يودكهاسير




 "ميريختت.










friendly society -
 ، $1919-10 F V$ ( Don Quixote-r
 دونكيشتوت نجييز الده ایى انست كـم داستانهايى عتشقى بسيار، از












 "





تار بو از مبيل خودكندهكتـت:

راستى *تلدسال دارى
-
-

سيس تو يهنوعبشُ ايهان تدارىو







 دارك






 "الرباس، صعى

 حن و حقوت


 -





 كو


 بـثل كو جياحرن بیز

Ar
بالمتخیندادم


 Tآنان در هسزيسيستى به سهر برد.


نأكاه ختلدهاش
 .









 المت
ستار
 اين.

الجراي آثنرا يلانم:




از همين لكخطه.














Kyria Maroulia - 1 Minas .
patriarchal - "


المت,









 كاهى غـكـين
درانتهاى غاغكو



بهيشاء مىوسيد.



















خود را حْتن يهانكرد:













 روهمان! مريم عذراي روميhن!



 "يرون آيد، از رحم مادر خارع و و بهاين جهان وان وارد شدا
 درد زايمان شد. اوهم بهعان رنج و مدتنت كرنتار آمل. بيجاره مادر من



























19












 آن را بِلندكرده جوديكفت (سايهالث ازمر.




كفت:


 دردم هی خورد؟"



 زور يا درك

























 پ


من

 * - إسرم'





.



 "ومى:

 خوك جلاو 0ـا مى



 درختان زيتونَ

تاريكلى


 الان برو و







相






 ـ مكر ايتكه، مكر اينكه ...






 هرلحظه، با آن بهر دوخورد


متشكل از فروغنى
 باشل, ...تتها تِيزى

جيامبر, بالاترخواهـد بود.

ستخت رنجيلهُ ُمتهم:







 كلهيو كتث بيههينل ـ تكلين يقية آنا
 زندكى


 اليستاد، آهى كنيل ولى























 تشكث دراز كثئيل وخوابيملـ


, Gordius -










 "میثودكه آهن

 هر ،
 يلـن خاري شمشود.
 حسّسكر



 .





 زبانه

 . .


 كنان، كلماتى اداكر دكه در نيانتتم• ناتّاه روى

وبار ديِكر بهذوانـ رنت.
















خود يرسيل:

-
-




$$
\begin{aligned}
& \text { - آس ازساليان دراز آرى. }
\end{aligned}
$$

از
,


-
ـ هر كى همكن الست روزى ييمار شود.
 ـ مـكن المت!


$$
\begin{aligned}
& \text { ?-9ددا برسيد : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - حيزى نسـده، اومرده المت! } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { ـ آرى چֻس الزساليان دراز! }
\end{aligned}
$$





 دربان دلاد وبلاسهاىى كهنغ او را يوشيله رفت تا سرانجام در زبر





آنها حركتكتم.

میتحلم كه زوربا ير خاستهبود *وا ديله بودكه روى نوشتههانيم اثتاده
ويه خدواب رنته جودم.





## VI






 درغو2 الساس مى كردم.









 وزنى درهم آميختْه و قرز ندانى به جهان هديه مى كردند. هدايى دريـا را
 هى ثريل و، بلهمتظورونع عطثنساحل، بر آنذ زبان مىزد وآن را مى ليسيلـ.








 دراين بوتع البواج آرامنث منظر


 ازمـاسههاءى نرم سفيل ر;


 خوشتالى مىزتدا


 KT




 جّ ازههت سال رنّ وعذاب سرانجا

 نولادى درآمده بود.
باران ريزى كه درساعاتآخثر بعل ازظهر شروع شـله بود تطع شده،





 ازآن ندارد.




 مغز ازآنها ساغته میشود.








مى آهد، وأورا يهر تهن وامیداشت.









هئني ادالمه داد:


 میى آيدكه يرسر كلاغ آمد. آمه

- زوريا، برسر كلخغ


 باهم محخلوط شده وحالا نه اين الست وتهآنذ. لا جرم، يـهوده يهاينسو وآن شو جستوو ئيز مى كند.


 -
 زوريا بداين يرسشى جوايهى تداد. كمى بعد گُثت (ابروم آتشى روشن،





 ورد
زوربا دربو ابير ديِى زانوزده يهآتتث شيره شهله وساكت يود.


 -
 آ





 شانواد آ آ

Pravishta - 1


Yanni -r
Phrosso_ $\varepsilon$


"
برنع را يرهـم زد، كمى نمك يدان بيغزود و پـوز حتدى زده ینين
اداaهـه داد:






 מازز













تيره شله بود كف:ت:

- ارباب؟، يهمن اعتهاد دارى؟



 تاكت با زوربا هستی، لاغثير.






:














!9か





:رتا: میزد.










 اإبروان زوربا كره









$1 \cdot Y$

را باور ميكردم.



كردم:




بגر بزركم!"


 لاستيكى خود.

 ترسيلم زوربا نيز، همأنطور، درميان ابرها نائديل شود. لأجرم، بارديكر،
قرياد زدم:



 چانهاشً سرازير بود.

 K.

- 




























بز



芳
 خور

 vin -

 میى




 سال داشت هاا
 *






























111












را

 هتى كفتارمـرتمهمجهيه


 تكر ار مبیشد.











آز نمايد.،
روزى














 حالل نرتو واضح ومعلومكردد."






## $11 \%$













 آثيتى معدثا











رسيل . آخر الامر وزير در آن سرما بيتابكُتشه بهلرزه اتتاد.
 تعوده آذ تانير را منصووب متمبب وزالوت حَود سانت. اتثتياس ازكليات شيخ بهاتى
 وسركّ
قراركيرد.






 مرا از حواب بيداو كتد. كُنتا:
 - أرى FH
 "







-
اجاجّارا روشنذك د. كترى را روى آنتش هتويى روى



كد بهترين زنهالل الست.
;



 ترار خو أهد گُ فت خؤ أهم آورد.




ت







". ....


 "

 3 S

دور دنيا به ميروسياحت بيردازيم.هِ






 هى



 يرخاست وسنتور را از تلابب برداشتهـ كا

بكذار هـدايت را بشُتويمه.،


 "





 ديترى

$11 Y$



نسيختو اهغ
 كه دوزة



 بوست كناه بهمتز داد وبرميد:




ه.


ائن دنيا میجون ثيحوز
بوبولينا.





 باشثل بهلظر بيستساله مى آيلد.



 هى







 * میى

 دوريا !


بلتندكت :











119

 كرده المست يالا +یى

:ديكّ برا نكاه ميكردكغتت


 ميك,










 بیى
buon giorno -

mangiate macaroni
Xenio -

## Ir.






 بلوطهارا مىجويديم ويههاياى درياكوشي ميداديم.

VII



 وكمتوتع شاد شود وخودا













زوربا، تاحالا جند بار ازدواجكردهاى؟











سباب آذنرا داششته ياشمب؟


 ش




 مى











 آنهارا سوزأتدم*****
















 تديسين ).
















 مإون بسطل





 كتد، ويا ده دراخشـه زنىوا.

Easter -1




170






 ;
زد، وها هركتعكرديهr.




 وبا دأحل شيليم. هيز



 آنرا آتثلز
 كرمكرد وحالثث تدرى يه جا آلـ.



 ( izba -



 رختخواب رسانيدمهم،









 - بعد ازآنجا رتّى





 هم من آزاد خواهم بود وهم تو. خدا يشا يشت ويتاهت باد. برو، ومت رنتّم.

 زنها دست از مرانسان برمىدارندף ده روز بعد بودكه دركوبانا با نوسا


را با هم بتخلوطكتمب. بهسلختمى سـو فينK.

كيلجس شراب را مركشيد، آتكاه يهديوار تكيه دادهكنت:

 تعرينت بی
مبيلث را باكثكرد، خاكستركرم را برهم زد وكفت:








 يبايد وكوشهايت را تيمه تيّهك




همين تام، و در شسير مفلخى آثن. ازنواحى عمدة غلهخيز روسيه



 تطلر


 "










 بياورو، جلمجه توجه شمو اغلدكرد.
 (5)














 ندارنـلـ.






















 هالا موتع مكبتكردن تواست.



 كلويم شارج مییْ

$$
\begin{aligned}
& \text { شورشيانكفقتى از تهـ مرازير شُدندء } \\
& \text { هركدام كاودزدى بودند. } \\
& \text { 'سيها را نيانتند، } \\
& \text { ولى نوها را يـيدا كردند. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { مادرجان، دور میشوند! } \\
& \text { آه نوساى من! } \\
& \text { Tاه نوساى منا }
\end{aligned}
$$

وای.


 هيكل بودند و ريشى سرخ داشتنده، دويدند د


 خنده تطع نسئده. شارباب خدا ميداندآنيا هـه خهر بود. ولى درايتهم شـك بسياردارم،

IrI

 نوسا را زن ديك,






 ترك




标






 كتى. وتتى بوهاى سرت بـل بن ستيلد شلـ، آلذ وتت





























irr


 +
زوربا جان شَودرا سر كثيده، دستثر وا يا قدرت تـام ـ ـ مانند كسى كه
تيرى

 كه كار با سانتـد است.

## VIII

روز يعد هوا بارانى بود. ابر سراسر آسمان را يوئانيده و اثرى از









 يودكه ازيتجره داخل كلبه میثمد.






$14 \Delta$





كار الهسان شرم كرديمر






 وكمكم آلن را بتمامى خور اهلد خورد.



 رشتة لطيفى درآملمه بود بتنرم و دمى بياسايمه.

هنين نوشتم:
עدوست هزيزن










 احدالثكرده دا خل آنها هى







 *
 روى زانوكتارده به نوامتن +یتردازد.
 *ى
 مى




 *



iry









 و





 5


( dinosaur

 (

 .

1rA




 منهه =








 برحور:خار میثيد.



 يركر از خودش.







## 174







 -










Pontus -


 عرخاندان خودهم بوروثى .

 را ,












 ("نيديانتم





 دار?•"


 - آثارعمه.

$|P|$


كُ
 حَودت تَّها بووى9! -


1.0. : w
;
 2eress
 ك ك",



 ")


 را يبهمن داد وكثغت :


相



;
كا




; ;

-
 ;وشت


 الزيهرا يهغاته يازه

隹
 آبــ . از ريش





:













خآلגك, د.كتت:
". ${ }^{\prime \prime}$


 ريّ \%


 الطراه كوتوبولى ى


















آرتيستهגי ازكدامطرب ميآيدبّ








$1 H 0$

 j





 **


*





هن ها
 ماوراندونى، 2رحالى《! 9 A
 عهويــ


 آيا ازاين كارها شرم تدارئ







 اخير علت ديكرى تمى نواند داشته ياشْد. "







 (الرباب، بار ان بـد آمده استى. يزويم !ه




Pavli -Y Androuli-I



 تراشتد تا بتوان ياآن ايجاد سركرمىكرد و وتتكذرانيل. ميميكو نيزابلف

و دنقك همين دهيود.






خوراهد داد.

درآن موتع هرودس، والى









 مالوهـه بـبرد.


Sourmelina - $\%$ Mimiko-1
 رييداكند.






ميرازير يود.


:









اين بيوه زن كيسـت؟



(octopus - 1



"ى










 "بانزود.













از او يرسيدت:



 دهكده را ثشستهة ويد آن طرأوت خاصى يتخشيلهوهود.

زبر





 متجxانیى الست.











 عككس

 .
 میىتى "
 \%




 ـ أ -- أز يبوه زن


ر رت است
 كشيـ . بارديك, برسيلم: سـواد داری؟




ستخن ديك,















من جوأبى ندادم؛ وزوربا جيتين اداءهي داد:
"رزند


بدوى. "
بازه







## $1 \Delta r$













خيارة دردتث هسـيتد.
,

 ر

 يود. من پيدايثيكردم. آتوتت ييوه زنفـارباب خوبيكوشهايت





ندارد .
 و، با لكتت زبان، شُروع كرد بهحَواتـن اشعـار سوزنالك زير:

 ; :
! الت ;
 ثايثت
 ,
屋



 ;وريا، نا هو

 : :يرآس آثب.



- benzoin benjamin -1


## 100





 "






 باعَ













زوربا آهيكشيُده چتين ادامه داد:
"راستى را، اگُ جهنیى باثد من يهجهتم ختواءم رنت، و علت آن

 ...






## IX



 زودتر غروب هى كتد، بدان دجار بودند. آثان هرروزء پا يأس ونوميلـى،


















 - كرد. درخليج مدور كورج























109



بيا جلو؛ ديبخت يینوا، يبا حلو!
شآ

疗





الين يْنوا بتشاى!

ل";















نكر را هم از ازسرت يدركي.
 هـز
 ,


 نـى


 آياكسى يهيأ

 - أرناب تـتند






 - وتتى مردى
 -
 "

نیىدأنى؟ بهشك كل تاطر؟!






**
 برو و ستتور را حاضركن.









 كشيa
(موداخيلى,



 مشغول به كار بودند.
















 آزارش ير خواهد خواست، با عصبانين باي بهدرون توتل جيديد كذاشت.
 درنو كه اغلبـ



 كرت با يدن انسان وسر كاو) باخت.
$19 \%$













 الست
 بهعجِله لِا


 . ولى ندهي



 . acetylen -

بازديدكتى ياشل بر ای روزى ديكر. - زور -چلو مسدن عبوركرد. ارباب از الينعا برو.


. ${ }^{5}$ -
-

 از حهان ثرو بستّن همان!





 چارأغ









190


 خود نزديكت,
 كشيد-1



 كت كی بيتخئى






 خودرا اباككردند وآثادة خروجاز بعدنشدتل. زورياكه كاملخ دربعركارش


 برده يا اشياع داخل آل خود را مسغغول كـردم. كار كا كان دورم حلته زده :ودند.



غرى حيرت وزكرانى است.








بمداد تا فراركرده از توتل خارج شويـم.





برآوردم: زوربا! زوربا!

 كلو خفد كرده :يود.




5زتقيم••

زوربا تريادكشيد מبايد برودمم اجرون!!



$18 V$
 خاست، كوه ’ُزيد: توت








 تو هستيه.
زور باكتت: كرسته هستم. اين سانته مر الكّسـندكرده الست.


 بجيهعا، بياييد غغا بخخوريد.


حود را ازدست داده مىخواهل، با خوردن غذا، آن را هير انكتد.

 خالى كرد.






$$
\begin{aligned}
& \text { هاى هـا يتيم بودتلــه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { برنیاهـه . }
\end{aligned}
$$


 $=$ شهـه ونوثنز

 رونوتُت میىير دائتمه. بـهعرطلبسحى






وتت بكُنرد.،


Mara -















 ثليد وشيطان را ازخخود براند.




 مى كتاثت






## $|Y|$

توا يهمبارزه برغيز


 نهايى اميدو'ر ياشم.

 "ىكرد









به بودا كنم


 كه هسهولت دست يردار بود، هبجددآ كغت:
nالربابي توهتوز جوانی






 خرابتر ومشكلتر بیشود.
 كوثّ بیدادم آن را مهم






 او به كنيسا بورد نزد

*









 همان بيوه زن البت*"



## IVF

بله اربابهمريم همان يبوه زن إن ابيت.



 آبكيتكرده بود.









 وكوشتى دودزده بتخورد.

(fast - I




Y





 *میشد.....









وعوالف در,
زوربا روبهعنز كردهكتع:



مهيابي يرأى امتياكتد. .





Tريد تا شسر ان نوركرديد.،


1Y0
درهاستخ كنتم:

 -









 زورياكُت



 زوربا يهسر بـت حر كت الفز,





 درTن اصطبل به دنيا آهـ.







بهارى يلخود زده بود.





 زن از هر لحاظا خودرا آزاسته وعطر زيادى به هصرت رسانيله بيا بود: باخود









اورا درآغوش كششيله و ورياد ز::


 اتكتـت تـدارا هم بهبازى بكيرد!

IYY




 افتتأر ير زيـردستان ! ....

(a.

ادامه داد:



 آبَ جر از كرمهاكى


 سيعنشُّم بهزن
, هتين كفت:








+ى





 كريه درآمل و به شاتئ زور با تكا تكيه داد.






 را نگاهكردند.
هنگاميكه آن دو راء درآن اتات خواسكرم با تتختخواب بزر كتز؛







 كهكويى هز الران آرزوى يرآوردهتشثده در دل الست. دور ازمهردهان زيستن؛
 جشثن ميلخد مسيِع شر كتكردن و، انس ازخوبي خوردن و خوبـ آشاميلن،




جن ويرى درآـبه المت.







 ازخون أو را خوراهل توشيل.
 كاغنذى بز,

 تيّهريه، وأرد شير.




(Basil, the Great-) تيمريه. يكياز آلباه يها
 شدربابه (وّحالقلس " كا

الى أرباب، پِكندكه خانهات ير از عله، زيتون وشر لبا بشود؛




و، بيخّود ازخودهشروع يلنر الختنكرد.










 حوأبهم نیىيرد. سمى هى آ آ شـب خود










111

 كتار بزتم وبييثم بال نو خه ارمـغانى يو ايهم آورده الست.





كردم •








 ديلمـ.

Freemason -



را باز كوكنتد.
 "مي بيتند و هى
























 جان داد.

 نتحَ آنها بزركمرين كاه غيرثابل عنوى است كه كسان مرتكبي شوند.
idr
 مى


هقيتى وا به بن يُشايله

## XI

 باثهد، ازَ خواب برغاستم . باد سردى مىوزيد، آسمان صانـ يود و دريا درخشّان وشعانـ.













 بكيرد، نوتالعاده يير حم خواهد يود ؛ تنها هاره ائِ بودكه به نسوى از

AD






-




 باغ يكسره دوخشان وباشك

 تُاهى
 را تاب میداد.





 = آرى در زیN
خو اهمز داشثت.

 رأ هعذب *








 .


ساشته ونويد بهار را بالحود آورده :ود.



號




 ! 9 -
 بريان. هكركُ














 -




 مى تمودكه ازآب بيرونآمله ودرووىآن شتاور امتت.
 كا





كرد، درحالى



استت، و ششتابان يه راه انتادم .

 هק巾











اتتظار ايستاده بود.








149










 ير كث*يد.
ذ وَ






 رتكهاي بور ؛ कرهز
















 نخواهم خورد!!











 كشـيكث بودند.


191

او برده بالحتى بیوز ان وجا





 آبادى ما بيايله هیدانى خود، تيصريه


 از ;
 بود.
 ;



 ".............

هادام اورتانس ليِتْنلى زد و از ز زبر هيز دست زوربا
 حوردن غذا.


;وربا،







㳑

 حقيقتا أحسا


 كته! است!"





 رخ دهل ويهار تّرتبز, باز


 نابود شُوتג.
در هعین هوتع دستهای بز,

زوريا يهوحِل آهله بود. حلدايش خشٌ





 ,




 شاردك كوجولوى بن، كُّ


 مى برايت بياورنل .....
 لا
 كا



(x
كر بها كه
 تهـليديكندهن.








 ".... متدلهأى
بارديتگ, آهى









 ع عز

110
دراينوتت دستمال بيحِّازى كو
 زوربا كه از كفتار و رنار يوى دريايى ملول شمله بود او را الز روى
 هوته طلول اتات



!
درإماغ كفت
بـانم.










 :








 هتمآ الان هم با سليمان باشا الست . تمى يْنى اريـاب، دارد آسـان هغتّم را
 درهوای سرد ازاتاتى ييرون رنتيمه. ماء درآسمان صانـ و يـلون ابر
حركت


 ادامه داد:

 بيداثى منظظوركيست ؟
 باشد



 نا كاه رو بهمنكردهكتات:


 دارم در زتدكى بهبهترين پيزهـا برمیى اهماء الحانر از زنا إ آن بيرهيز!

197









 همه جا مىرود،














 شبب نتساء ناهيله شودزيراكه ازأنسان كر نته شد.

 كه شَير در آنها جارى است؛


 سما آويدنته است.



 عوكيْم.....
















دريرتو ماه يدزوربا نكاهكردم و، بیاغتيار، سادكى او را دا در تطابت










 بار سرخوحرا مى
 نقالد زده همهرا درهمكوبيدل وبرزمين قرو انكند.

## XII









 اهولا حياتِيختر باشد.






 (Mallarmé-1 اتيت






ك, كا كا

 ظرين وتو




























 Tأثوينَ ته آثياميلمهايم و ته يهحلـكا




 المت ستهرأكيز.


居
 بش









زوربا سرى خارانيلـه ,

-

ز为 ش夫ريتد



 ;
 احتياج




 يتخن بود.





وهيرت :بونوح ديده میشـد. كنت:
 "شيدا








 تعتلِ در.


 را بهحورت عاجيفيروزى درآورده :ود. تالطىى دربراير درمـنزلث ايستاده



 زَر


 و التماسي روى شيتند ثاطر بود.
 زن يالتتاس جوابي داد עزوريا، زوريایعزيز، بامن يه ازاين باش،.
"





 اين يُّفتت و㢄


 تُشان هی



-•ن بهط

 ورْ












 الالهياتهم تدريس میكرد.












وتَنَّ خواندم:







Karayannis -1
كهو، Tanganyika -

## F.Y


















 روى آن خيني نويّنه تده:

## †ارامكاه هردى كه از يوتانيها متفقر است.

 :






(Usumbura-1

 , با غاهـان سرنَ وسياه ببارزه مىكنمر.




 بت عيد وعبيلد إولنيستمر،











دادم •





r.q









أى بونانيهأى كينـ.





 "بندة شيطنانصقتت در كاه خـداوند
كاراياتيس"

 خواستم ازيونان يروم-در اين كرانة


 جهان را بيتهـ.
يرخابتم، نتار





كشثوده ختين خواندم:

شسلام بر استاد تازْكارم! درود برتو!
















Odysseus-r


 را هـردركتاب معرون شاوديديسه، آبرده است.

Yil








پا يهرءای ازمتمبت، بصيرت، شوت و سسالسيت عهلى دركار بانشد - و اليتها









هزالو يونانىII
"مرتباً به شهر ها و (وستاها مى " آلت

ت Thrace - I







 تامتى بشُودكد بوجب خوش





 نمى




 (IY•V



ازترن دوم دارد.


 (1919 (19 +

## Yir








 يهروسيه وا كُدار شد.

 نباتاتثّ شورت دارد.
 تدبترين شهرههاي روسيه است.
 بنادر عمدة اتحاد جـامهيرشوروى، ومركز صنعتى ونرهتيكى الست. Crimea-T


 ' ع
 Byzantium -F

 شدكد همان تسطتطنيه المت كد بعدآبايتتخت اميراطورى بـرزاتس










 يكك كثيتتىيونانى



Acritas -
 كشاهز (Hellene -

 جتّ
( d zenes زي



 داراى ارزشیى زوتالعاده الست.

Y10




 وكيست







 " داءـتا.


 ut هلندى.













 .........





 خوردمّ.....







 است.
 بوتود رسانيـ.

IY











 ار كه






 "



## XIII










 دويده بود.







19

شود كا





 *
 جيسواد وككله ولى " "



 نركها آتت زا ته,

 زنج "
 * كابل,


 باشْم












隹 میرتصـم:









 ى


YYI

 ＂ الين هـو















 آنذوت دادكه از يج⿱彐⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二又










 -

















دهم جهاتى عير تزدهـ خو اهد شهد.




 نرهز هن ها














 .


 حتّ





 ك











 هـ يه كام دل كُدشیى




 " "anisette -
 ميكنـنـ.

يودم اولين كارى وى بازى
 بأتم. زنها ازاين رأتار خوش






 -




 ", رقته رقته خاموش بیى


هييتشخلمت اع地


 ودست كو , كa Sم:

rYy






 تتتتك, "شیشافتم
 *بر حايتت يتشين.




 در كنارم.


 جايى كهيودم بسيار عالى




cadaif -
"ى ثود.
 بر تامهآن








واز همه بهتر








 بيـ انی








برسيلدكا







("بايا پيرهـ يكّ


د"
-
-
خودت برو.
-
 !
-
 -
!

 -
!






خودم، آلكسيسى زوريا،


 هم زنتـ

 الستكه اورا وادار هي




 مْروريترين و مسـلمترين واجيات زند

 دريا ، وبرنـ


 كوتاهدَى

## YTI


 ايريرادر، ترا بهـيدا تالطرم را

كتيدئه



























|داهمه داد:

 -
 "وولى +ن آنیِيا بِدم!"


|انسانه خلم






 خشتك شو



از هـده روددهيزد شود. كُفت :











 ختنجر وا شيمان

 " در ايني لهظط ز,
 شقيقت الست!
ـاز كیا











 هيجردى




تورآ بر كرد.

XIV













 . زن يمتواءدرحالىى















 .

تاه تث. حنديل.

 كردن الوليتر باشلد تا خئديلن!

دانستيد.... آرى، اكِ






Pry






 هیسان میکگّرد:


, التحصل كتد!
,
 هادام اورتاني
 يست بازكرد (جه نزد

 درآبـه يود.
.





































وهيس هيس فيكرد.
3)







 عربهايو انانی-و



 -
仿





 ;وربابها
 رى ور











سوخت وُكُتمّ:
 بادام اورتانسن هيه همين لها








 نـ

 ر'




داريبه •"


 "ماتمواهم







 دوشيز

 هريكشتنبه هيتسو (ا
 +اتت مبر زلגارم!


 "......"



 میشيكست، ، د هر كز غذارا نتى انوزانيد.

شاهد در براسم ازدواج ما شُركتكىئه،

هسلمآ ثركت خوالعم كرد.هـ



 انتخار و مبامات الست.،
 كشيد. با زبان ليهاى خودرا تركرد و وكنت:
 كردد. ه


 هنوز خلميجرا دورنزده بودكه هداى بيغ و تاله و شيون از هاعل

مثابل شثيهد شد.




 با خود كُتتم تطهاً هادثهأى روى داده و و به سـت خليج دويدم.




 از كمسنهائتي از ,




....!
ـ الز
!
كويى

 - ....


 رن سررا +ميان دو شانه فرو بوده :بد و بیالرزيل.

Charon - 1




خود را به طرن درختت زيتونى كششيد، كت وهلمدار خود را برزمينّ




- بردتان است؟
- يلنه، يند، مرا يهوتشانيـ!




 بدون اينكه توتقى كند كمت עشودش راكثيت! خودرا در دريا غرتِ 4135 95-
- هاولى، تسر باوراندوتى. -

 ترماTن بيوه زن درTهـد





 , جو جكمدميش تروبرده بود.






 كوندوهانوليو ه عاشـي
 دارد، خواهى ديا!




 وا روى دستت كر نت و به سـت دهكده به راء أنتاد.
 "مى
 دادن عصماء عانـع آنأ شیلهو
 هر كت بیکردنـه

 تودكتم:


Palikaria -


ديكر، روزى سراسر غم و اندوه بكنتَت !












 است.



 - نجات ياتهـ السـعْ















 كم وكسرى در ز;都









كه عصايث وا تكا艮


 ستثى





 *

 جو أى جوانان الست.א




 -رسيدم
--


 زديد و دناعیىه از وى بهعـل آورديد!

-
 را הراكُ

 - الرباب، زنط همين !



-





我
 تابيلدم و، شر ابر شـب، كه از

XV
(高



 هـx





آ آ





Minoan -

rol

ماعته كسالت وتاراحتى بهارانرا از وحودم تخواملد زدود و فرين آلـايت و


 هاى
 عهع
 اوليت كلهاى كـوچ *يتُورد.













1


 هـاريتم است.



باشد.

 زيستانهاى يزركى ودور ازيكديكر خود، درحالى







 كرديد.


 مى


 "آهاى، برادر! !

يهركاك، بدطرز الستهز آآميزى، ختدهاىكرده بارديكر كنت:




بودكه دلم يهحالث







 "





 !



با ناراحتي نكرى بגكّره راه باز كشتمه.




 2.3.



نولاد.





 استتخوانى خود حمل مى كِدردنـ.





 بي ما داده تخخواهد شيلـ. ذهنى

 شـْ



خود را كاز مى كيرد.

 كشيند، الز معبدى بهمعبد دبكر هرواز مى كيند.

FOD





 كلمات



 كر




 **



 كه ناكاه بشيسم شلم به دير بروم.



تندتركرد تا باهمتزسيد. آنكاه شيوميل:


ـ بله، همينئور الستـ.




 داشت


 -



 "رواريد كَ انيها اششك يززكى در يو ايرم درخشتيلـه استت.





$$
\begin{aligned}
& \text { از او ليرسييلم:- }
\end{aligned}
$$

1- اشاره يهآيات FD

 را نروخته آب



لـ
-
-




ازهناعت و هـدردىى با ابناء يشُر برسه!



מيشودكه باكُ
كهكاهى از آن خون خارج میشود. در زمان دزدان دويايى...."
 برداخت - ط,









 آنكاه ديرهو :
rad



خر سيلـم :

- باباجاني، هرا



آن شيط ان هيمن زن الــت.

 كتم:


 عسوبآ او , زا

 *

 از كلو خارج ساتحت




 درستان وحشثى انبهير هتلدى رويبله يود.





 ها

يهخود میى كر نت.





 ـال يرواز بود.








 تتزل بـتام شلاه و به هتر تبـليل يافته هود.














 Tآغ شٌ




لباسهايش را ياره مى كرد.




يانتَ


بايد بدابيديت نكركتيمه."


r91
 "
 جشا شُونر.









號
 اشياع تانى و زود كذر ولى عزيز وهعتيوب واتعاً وجود دارند. از أعشآ خويششت


 a.,



 آغوتق T ن بينكنمه.








 انكيزَ بناز






 كلهات خطر ناك




انتأذد بود.

 شم. و، یینانها
 †

r9r





## XVI

 بود وهسـلمأكسى درآن.











 مسرت وشاديم هياتزود.

درون اتان تظر انكتدم. زوريا كنار اجاتِ زانوزده مششول تهئن تهوه يوڭ. تلمّم قرو رديخت، ;

 در يزكِيد، ولى

*كت m,
 به طلز
 4.









 , ائائئ دوون آن ز....
 - الربابهاهسو

هلـيهاى بكيودا! ايتطور نيــتـ؟!



-

 دستأنداغتّه بودم1



 خلروi
ارنابب 9!

لا
I

 تحیز دوبه راه المتت.


 الر عملوتد، كاكتت:

نكرده بودم.مه



 :3و. +

ناراهتت كرده :ود رأه ملى ـ كدام بـسأله الزياب؟





 كن ارباب.ه
بوخايتت، تَهيتارس





 يايل هر ها زودتر كثشتيها را باركيم







 من و تو نیى *تورت را بردار و بياور اليتيل.


حوددارى كـدهـ دستها را اترواتكتد.

 كتتّ:
 :

كندمى خوشآيند نبود.

- هیطرْ؟






 . موها را سيادهردمr.









 موضوعات عطليدر ميان نيست.ه
r99











مى

ـ نه، يك آهنی أز كرت ترانهاى يادكرفتم كث زنلى


مت بو.

خشُن و دردآلود چنين چو اند:

هنكا
برو, و يه سستى بكر ای؛

















 شروعكردند به دستافششاني و پانى كويى.



رأهتى را كه ركة ديكرى نـى

 تنها زوريا بودكه مىتوانست آنها












غغـود.

بدون ايتكه زوريا متو جه شود داخل هعلدن شـدم










 زوربا سر بر كردانيل و دريك تنار اد را شناغتا.نست تيروبتدث را بلتدكرده دادكشيل:


ـ كتتم بروكـشـو، ما اينجا كار داريم، زود











 كّيود.
 عسيتترين دالانهايثى يُتى ونتمه.

 ;ععر انى,








 تا بر ايى ترايضدديتى بامـلـادان نود را آمـاده سازتُ.


 مى



YYr
"واي بر ككسى






 .

 *)

 زوربا برسيـ
 -

3tم وكمتم:

صتو خيال بیى

 بز,
 آمتانג در كليهـان فراتر رنته استو
 ونايهي كمكتكنورد

 مى
 نهـهى ته دوبو












 خواشى نكا












 شالر بابيك خرا








 عهر كرد.









 . 5

ولىز
位



كزّرد ؟
 الز آن تلميردازهاى نظير شودت







 بِاجاتاده وستّى






 Hymettus -
 معيد زتومى دو آن بو جود المتـ,

YYY

 زوربا ختديد و شيتا






 بياى اومم بهترين بوتعاستكد بيايد! ولي غوبي، خدا مارا الز شر اوحمظ

 شيده الست، لعتتي! ـ ديكر از من نى برايت انداغتله المتا



 بقيه باد هوامت...








## rYA

> خودرابه اينتعا رسانيلـ،


$$
\begin{aligned}
& \text { ـ شـب إه تخير ارياب! }
\end{aligned}
$$

 دروغكو تكنذ
ز'وربا آهي كشيدت كثت:

 پزورباءدل داشته باشيهونورآ از آنجا دورشدم.در غارج كلثه عداياى


## XVII

















 رتشم امساس مىكدديمكه رومـان منزهتر و باصناتر شده است، بار ديكر،





 از آن شتيده هى زوربا طىاينسفركوتاه به بررسيشيب نتاط متختلفكوعستان مشُغول





زوريا دستها را برهممماليلدكتكت


با تعجِيه به او تكاهكردمث. وى اضانهكرد: „كد اينطور


 خيلى به برد مى مغورتن.








دقيته|ى بعلم خثين افزود:
**
شود


 مى










بهلرفـ راهسبكده برميد;
-



(trinity -

 ثل大"
 كيتى درميت شـود و الزشترك الحتراز بهعمل آيل.

ـ

 *ى





 .

 الـته.

-







2 brandy -Y

 *
rar
 - عن خودم ازكوه آتوس بیى


بز هـت شـتيالم:

ـ آرى، هن شيطانى زير جلد دارم.

 زوربا شيتكارى





》ر




 زوربا هر كارى میختواهوا واه بكتن.





 هـم ير اي معدة مقلدى تو؟


 او (و


 آنتاء كنت:
ain

 بختور هـلعون!"

















## rAD







 مى مذرد...ولى من دريند آخرت هستم ودلم شوت ديلار بهشتـت را دارد.











 آهيزى بیالسم•
ناكاه راهب ايستاد وء در هالى







روشنيود.






 سوغتـلـا ولى كوتغ
 و، باتيزت





 بوده الست ! a ;وربا، در حاكى
 طولى

 وبا همامنكي شأهى

در آن آتزواكزيتد وسر بهيـب تغكر فروبرد.


ray
 ,


 دارد.











 يلـى بیداد-كو

 روزتأهي داريدئه



 كN




-





كـتد
رهيانها جسلكى، يه طلرز شيطتتيارى، لفيخند زدند. بهماندار كمت:



 اهت
زوربا برخاست: داشت خفـ ميشيم. كتـ:
 برسانيهr."
 آبادى رنت. كمى تآلمل بغرماييل.ه

 *ائى



rA9

يا بكاته دستى كه داشت تر خود راكر تهي بود.

 عif

كه به هردرد بيتلا شُلـهـه



 لكاهى به إستانهاىكو




 كُفت:



 .






 رتمغ دير از نظر تاهديد ثيدند.



 ,

 او هم سرث را زير آب سرد كـرنت و وـروع كرد به غنديدن. بار ديكـر كتص:



 راحت شودنـئه سيكارى روشن كرد و روى نيمكتي در زير درخت يرتقال شكونددار







## Y母











 مى مورد. طاتت ديدن آن را ندارم




 شدم ودالت امتثراغ يه من دست داد.ازآن بي ديكر الير و بينده آنهم تيستم و ديكر نارامتم نیى تند. - رایع به زنها هطور؟ ـ نوبت آنها هم خوراهد رسيد. هدا لعتتشان كند. وتیى كع هنتاد ساله شـدمر.




 ديكرى وجود ندارد.از روكر_دانيدن وترك دنياكردن هيزى عايلنىشيود.

تا تُوانى شودتت يك براير ونيم شيطان ياشي تمىتوانى يا شيطان مبارزه
كمى










 لبتخدى برلبـ آوردند.










Sodom -1

 سرنوشتى مشابه داهـت.

ア4




تقشــدات يِيستو9



















 وصلد| تكتيل.


باهم هكبت كيت


تماشاكَ.


غهم شلـ در كوشم كُت

 دور شله.

2TIT


- معظل بو، كام تهاديهم


 سو آن را :








 هرطوبى‘ برديو! 4 ستن.

 نـا نايذير الستا.







 , نياز عاشقانه مستغول بودتد.

 كردأ تثالى كه أز ياكوس





Golgotha -


شده أبت.





PiY



: جونان جودا




 -
تواتق كرده يودديه؟!

 هـحت ثى





-













 الريالب! او يس,




 - زورباء هن از اين كارت هـئ خوشم تهى آيلد!








 (Last Supper - 1



Yi9
حوارى ونادار ،عمهو






 "


.





 استاد آيـا بن آنــم


 هـه شها از اين بتونيلـ زي




*


מدر راه بدر زكريا را ديلمب.....

بيز بان يكهالى خورده با ثكّرانى پرميلد:




:





-

 19



زوربا سر بزو كشى را تكان داده كتات:
الرياب، "مىدانى جرا
!




روى تـختهای سانـتـت و ناراعت تخود درازكتيلايم. تيرهاى سقف يوى





تكشت و, محجت بود.
 "ى





 *





Galilee -





 كسى S

اك **


 هاي آنان از بيان نـان
 اشك بیريتخ.




به زوربا كمتهم:












"....


طيلسان طنذي، تأ
 ＂


 ．
آع⿰⿻彐丨⿻大

 ＂
 را از یثت سرث
كو

冬


－

 كثيفـ4！
الستغ سر را
נ;


-ن نكاهكرد و بامالتى ملتّسانـه يرسيد:




 سيكار بود .





 رنى كل درغواه آن.از اين رو، هر كل تأثير جباكاكانهاى بريدن اتسان





 شياطين و غرشتكان رنكارنكا ميديد. بارى، وى هي هنين اداميه داد:















 *






 "مى
 بالسان

. بتخشـل

 .


 u!


aif

شُود خهار!"،


 را بيازمـاى !




پرسيلم :

 .











 *... زوربا آهسيهكفت "






 ر;









( semantron -



را كه براي خـود ساغتله و بآهستكى و بتلدريع آن را تكميل كـرده است




 و باران، جز السكتي از آنها برجاي نسانـه الست.











رامهي كه دور میشد آب دهان بى انهاختى،كفت:

 دهان بر زمين انكند .



 4i
 خوراهتى هى












 بوميغى به كوث میاسيل. زكريا زبر لبي كتم:

 شديم؛ در هجاورت



 "ن ، ها لرزشیى بيسايته، كا همان شاكرد تازء كار موبور و زيبايى پلـر دمتربوس!!


 راعب كوكردى بنر ست و اين هعه را مرتـا بر بسـوز . ای ميكائيل ، ای ملك


زوربا كزبيان زكريا را كونته إربيد:
 احتق خرنت سرتَ بِزن! رامهي كريبان خود را از

 و كاملا به تمثال خيره شيده بود.
 وآتششان میز دستور دأد!ه،




شدى!


 بيُّناه؛ آنها تو را خواهتد يلعيلد. كارها را يه بن واكذذار كن ، و نكا

 زكربا، ياب"،
با المتياط يه سمت دير رنتثد، و من بد كردش در زبر درختهایىاج
يرد|ختمتم•"



## YII

 آهيز از كلو بيرون آورد.


 بود. اكنون به سغره خانه ميرنتيند.

عارى از روح و معنويت امتّ.














 صبیچكامى.





عسلى بود كه آنذ نوث را ثارأج مىكرد.


ترباد كتشيد:
\#اريابي، تمأم شد، راه بيفتا!

تروزان بود.





اين بكّفت و از جيبثن دستداى امكناس بيرون آروده كخت :





- زوربا، ياشد براى خردت


 هردو قاطر را بردست كزرفته بود.
 مى


 , بتدأرى تفت بتخرم!"،




* 

راعیب می',
شاينظور نلرز! ه.

 - زورباء چپ


 2-
 !

 ز:ربا فرياد زد

XIX



 نارأحتيل؟ آيا كسالتي داريد؟



 و s,

 داشت تحود را،محان طور كـه واتعأ تست، نشان دهل: م-و



 4940 6

F10






را يزه+م زد.

妾



 مصْتحك و وكا :
" "!

زوريا دست هانى و لوزان بويوليتا را ير زانوى حود الحساس كرد.




 عروسي נا تهيه ثكردى!9!

 اداداه 4 داء
 شخ人)



















 ( * * * .






riv
كفت \$*


 .


 *)
















 عزيزم1





زانوs هن :رددار.
 خم شد تا دستطال كُ










 עزوربا! زورباى عزيزم!

 بوخواهدعزيد.



برخاسته به مدلاي هلثدكثت:

 بهتواتى 9





 بيا و در طرت رالست +ن بايِست.

 سوت

 هر, دهش هـ


$$
\begin{aligned}
& \text { هت دان. رو به درياكرد و تخن تخواتد: }
\end{aligned}
$$

.
 -
 حلته
 خو إند.


 :
" "
 ", اموشَ كردعام. (T)
 نام;
















Kyrie eleison - -


(Strove Tuesday -Y


rri
.



 ; كمتت:


آن را ندارم•"















 از اين بـكن تبود.



 را شك, !





 9




 اجازه بده تا بايتا را يبوسهم."
 آفوشكر نته كفت


 كهت :




rrr






"




Zeus -


 وتانونهود, فرز









 از طلخ بر أ بونانی،



 زان با استهزا كفته: زوربا ، چرا

جهاث را فاث نمىكي؟


 مى
 كسانى كـه در مجريان زث



;وريا آهى كشيده كُمت:


 * آنهاіدا ثى

 زن جوان زيمايم




آن زن بود در مىآمد وبه اتاقث ثمىت "n





 هال و وضتى داثت








 بياورم.




 كـيد ! !






























rry




 تو باد !











 نحتو كه غرته در آبب بود ، اينّك تحت سلطه و تأثير وزش ایت باد


Saint Peter -






FrA


 زمين؛







 الهت....



 البت


 «. كند

- ارباب كار خويى كردى ؛ ثكرى بسيار عالى الست . بكــذار آن








 جه بود ، فتط حد







 تا اتبال بيـترى به ها رو كثد.
 از تاب در را كد مبرالمر آن كرم خورده بود بريد : اندازة آل همهتد يلك

Holy Sepulchre -
 Holy Cross -Y

## rri















زوربا تاه تاه مى غتديد. هس از هدتى كنتا:



نتخرامد بود.،

 جرتهاى خوايمد يرانيد. يرسيلم:





-










 *


دارم و حرنهإى تو را

 میى شي


براى ايتكه او را ييشتير تعريك كرده باشم كڭتتم:

 زوربا عصريانى شلده بود. يا بشت


rrr
 طلسمه









 نظير آبكث سوران بسورأخ كرده بود.

Saint Sophia-1








 , الوتناعشّ قر ار داردكه نور از بهيان آتها به درون



## Tri

Tنگا. كتت: عالا اين طرت را تكاه كي.

 من ه=






كى



 آرام شد و نيرويى تازه يانت. كاكت :








 كثتم. هوا كزك وميش بود. تفبارا اين امططيل متعلق يهكشيش ده رود.



rro

 رال موتمیى












 :لرصيلم:
"شماها ترزندان چیهكى شستيل:
"هاهسر بز,

 كردث
!

زد





 اثكندم و با تدام نيرويى كه در بدن داثتمه دويدم.


به اين ترتيس بودكه نيحات يـيلاكردم.

- الز وطتت نيات إيدا كردى با لعت هسكم و آرام كتت هآرى از وطتم!

و يس از لجظهاى پیتين اقزود:


 شـدم
 in أه توانست هلو خود را بكيرد. خنين افزود:











 بشر ذلم به رقت
 *








شردز
 :ـانهاى را كه *







 تا كسيى با را تيبيند.....
 هستى














 زوريا آهى كثيد ميگارى روشن كرد؛ دو سه بك برآن زده آلذ را

دور اتداخت و كتىت:




 تو خطور اربابئ،





Ludmilla - $\boldsymbol{Y}$

مواى آزاد كوهستان و يه كـك شـشتيرثت حل كرده بود. از شيدت تاراحتى شششـها را بستمه


 بلند شد.


 خود اعساس كردم.





 ناكاه بانكى آميتنته با مسرت و شادي


اين بتظر: بهارى به وجد و هيحيان درآبده بود.





 - زورباء بكر ديوانه شدهاى -

بيرون دويد ، شروع كرد يه رتصييلن : ماتند كرهاميح در بهاران
روى علقها غلت بیزدم.


 مادهاى واهـ ماخته شده اليتـ.
زوربا از روىعلفها برخاسته بود.موهابشى شراز تملرات شينم و دُرات
خاك بود. خرياد زد:
ارياه، زود باش، لباس بيوشيم و عود وا آماده كنيم. امروز ما را






ديوانهاى الست.

 ارباب، حواست كاملا جـع باشد. هواظلمب خود بانثو. شوخى راكنار

يابا ستغانوس بـا رداى كثين



 هى كرد و شرتيآ میغريل.






 اجيارى با ما بوخّوردكرد, نارالحت بود؛ و ايت تاراعتى از وجتاتث زيايان.



شر كت كردينم .





 بر بيزيزن





خواندن دعاى بـنشهور كردت:

كزّند نييند و بستا تشود. آمين.















 دست از كار تكشيد.

 ثواهل
 در كار غرت شده يود.




 آن روز غروبي،

روى ماسهها دراز كشثيل. كفتح:
 بر كردّم. !a,

## rys

> - زورياء خراو همك عجله دارىף تدرى تألـ كردـ كفتت:
 كردهام يا نه






 اين جبله دلم را يا نوا و آمتكى موزون اكنده ساخت!
constellation -

 -楊 آنتونيوس ، إهر الطور (





XXI

روز عيل فميع يا عيل باك شسيتحيان بود. زوربا لباس برتيى بوشيده







تر ار دهد.


يرواتهاى كـه يتاز كى از



 را بركزار كنيهه.يرهاي را با ميغ كبابكردعهسقرهاي سمفيل برزهين كستركه

PFD
















 كه زنى الـت جوان ، يا ليانى ياتوتى






 " كُتشت


نكاه دبكرى به جادة دهكده اذداخت. سهس از تيه فرود آمد و زير



 زوربا سر غودرا تكان داده كفتت:












 سمت دويد تا زودتر يا بیه يرشورد كندا

 وناخوث
خورد.ه سبس رو به بن كرده خئين اقزود :

(lyre - i
آرشه تواغته مىیود.
rry
هير آمده المستا....زود يرهى



انتاد.



 *


 ماعتى يعل زوربا بأز كشت و، در حالى كه با رضايت خاطلر دستى به




 كـــدم • .


 مى



 Frank -


 بهك الرياب، تنعات لير را "ى هـتوى a, 和



 يرخيز؛ بيا تا آن را تيديل به رتمى و آولز كتيهم.زوربا بار ديكي به

دنيا آلـه اميت.
-
-



 الرباب، كوثى كنّا



برتص:




 جوانى•
rpq









 بيأنكتم تا تو بفهمى




 سوّانغور ، همكى يرويد كم شويد!

 كislos كر
كفتت * به عتيدة بن ستى اين مؤال را هم از من تنخواهلـ كــرد .
 الهى المتكه، ينابر كتاب عهه قديم، در طور سينا يرموسىنازل


 زن همسايه طـع بوزز؛ برمالا ثمسايه طبع مكنا






 هكوش













 روان كرديل.






احتمالا بيوه زن متو جه نكاه بت شلهبرد؛ نأكاهدست الز ترنمبرداشت ,


را ديله بودم •



 *
 1 " " .

 *



هإى غود را ليسيلمه يالهن ملخيهى كفتا.
ــ ها ، ارياب!
-

- بغرماييل.

 دوتقته بود.معلوم بود كه بنتظلر بن المت.




از سرق و شادى
كردء بود.
 من دراز كزدت كنت شدرود برتو ! دعای خير من برتو باد!
 كوشم طنين انك<








و من داغل شِمر!

 بود كه مى إتداشتم Tآينه كو


 مى مكدم

 كرد. هى







 شايد تدرى




 فرزند خود ستخن مىكيديد.
 زوربا تبسـى كرده كخت سالانان برايت تخم مرشیى میزنم تا توايت

سرجاى شود بيايدال،


 بوى عرت ليّو د عصارة برك غار يود كه زنان كرتى يه موهاى غـــود بى










عازم شر كا
*ايل برو
















درهم قروريزد.

 ثتشوك3 بز5 كي نوشتم. كارم تهام شגه شود.道




位


 *

از دويدن بود كنت:
"آن
 - يله، بسيار خوبـ الان مىى آيهـ-


دور شد.









 برآن تى كتيـر.


قملكى، شادمانه، كُنثند




 مى لكززيدنل .
























 : كمتشب






 بر9*




 شيلنتـبار بلمن اندامتمت وكفت






rat
غنديد،بار ديكر آب دهالى بركنت دمت شود النكنده بل مدایيليلد

آنאاه

## XXII

در زير درختان تيريزى مراسم رتص عيد نصح در اور شور ور وهيجان





 ولى درهم، آميختُ يا امططراب، برت ميزدر.






عوTاناكنوستى خندهایى كرد وكنت "احثّه، همجون ملك بتريى روح








 جتواز! * ايـن شو









الست باودانى و نـانأآلبُبر.

 **
 آهتكهايیى خوشتوـا ايجاد بى


هايش دستLال سفيديى را Sـه بر مر بانتولاكاله داروغه كشيله شـده بود بر بود.






 دسترا يه مالت دعا برآلسمان يلتد كرده بود، نغسزنان نربادكثيل. "إيوه زن!إيوه زن!



 نانوريو وير را بر زانو نهاد ؛كلى زرد آوريل را از يشت كوتى برداشت و بوييد.
 آندروليو،بيو• زن كو؟!
 هـر اه داشثت.

حر ككا! يياييد به سر اغش برو بريمه
در اين لعطله بيوه زن از در كليسا بيرون آمد.دستمال بياهى بر سر
يستا بو2.سليمى بر خود كشتيلد.

 دهككد شـله است!

Yя



 جيمرآورده يود!



 كرده بود.
ييوه زن يه مستت خـ



ريـخت.

(з


 *






 در اين لحتظه باوراندونى نرياد بر آردد
.
.









 ر (

 و در يك لعهنّه خود را به حياط كليسا رسانيل.
 اكك,








 ابرا +
r90
درست در همين لمناله مداى يلندى شُتيله شدكه كنت:




هر كت میداد. بار ديكر كنت:














 و بيارزه بوده من از مسلى كه الهستاده بودم - نزديلث نر كلبسا ــ باتكرانى




 يه طرن او تاغتا.

r99





براى كـك به او خيتى دويده نرياد زدم پزوربال زوريا!

در شو!


 رنك هرده
به يتتـت ديوإر كليـيا إرتابكرد.
 عرتى

 مث ينا.هه و به سيست در كليسا راه انتاد.



 مسؤليت اينكتاه را برعهده مى كيرم. كليسـا افكند, و, عليِى برشود كشيلـ
زوربا روى بر كردانيل و، به متحض اينكه مبهنه تتل را ديد، دست بر بيبل غود برد و، از شدت وعششت و ناراستى ، هتد تار آن را را كتد. يه
 اشله در مزكاشش ديله مىثد.

با صبدايى خهـ كُثت







مكى

ناكاء زوربا +ر برداهشت، عتان أحساسات را رها كود و ، به دنيال





 " خوبي كوشی






دارى كتد. كُتمت:
زوربا، هيركن من




زوربا يدقتت بوكشيلهعطلر عرت شرثتقال, وا المتشامكرده كنت: عرت









 ولى ـالا...





از نتظر تإلـيد كتثت.










## P94

 بالخاهله از اين أعلخم خطلر مهـكين المتاناده كرده آن را با تعهاوبر خيالى


 مى مازند .
ريتد باعت يعلد بيوه زت هم برايهم به هورت تمادى در آهل كـه ، ،


 و يا تمدنهاى بزرك كخشته درآميتخت؛ تدلهنها يا سرنوشت زمين، وزمين

 تاتليت شويش آشتى كردة و اككون بيسركت و آرام كثشته است.




Aegean civilisation - ا نام كلى زرهتكهاي يونانى تَبل از

 از كرتا، تروا و يجزالم ميكلاد.
Cnostos -




 آن به وتحم آبروـتدي امطا شده الست .













اندلاخته تنيـهغ










 باغونك
 .


 دادم كه مادام بوبولينا هنوز يهيار و بسترى الست و كه دمكتر از او عيادت




كت

- أو را ديلى



: تأرج شـد
ـ كـجا
- 






كثت و برز;ريا تراز مىكرنتت.
















 نوإيثّ vil



شهيجون تيمهمای نولاديت به مم بوغورد كردند.
 هردنى




الز بششت
jegبا


- برو
- 


 با تو يار نيود.... و بهتت و اتيال كور استع. تيول دارى


 زوربا در هاسخ كنت: ته نتط ثوبي دستى دارم.
 زوريا از
مانولاكاعن، در.
لهثى المتهزا آهيز كنت:













يا نوك 4 به آنها تزديك شله بودم و در هرتو نور متاركان يـوت











:







 هىتوثيهم، و يردومتحى و وiأتتمان صته بی كِّاريهر.
كهر هLانولاكا

 با

ش!










و توى هيكل ثم شستى !

بششاريوا9
ترياد زدم:
 بكذاريهم و آل را متكـتر كنيهم.
در واه بن بين دو عرينـ راه بیى وتمه. زوريا در طرنت رامتم بود و
مانولا كام در سـت خی






كند و شر اب بیآورد.
مانولا كا




 هازوريا، اكر روزى حستم روى تو بلثد شود، الميدوارم خونم
 زوربا فيز، يه ييووى از رنتار مانولاكامى، تطلراتى از جام غود را

برزمين انشاتده كنت:



## XXIII

مريدددم، زوربا برخاست، روى تغتت نشست؛ مرا مدا زده كتت:
ـ الرباب شتوز خوابى؟!
-



 شوم. تفسى در دستم بود و طوطمى در آن. به يندر رسيده بر كشتي سيا سوار












 .
ناكاه از تخت شهوتوع طوط
 $11 . \ldots \Delta$


 در حالى كه نفس تغس ميزد كمت: به خالمر غدا رعهم كثيد!!




 (دارد تیام +



 ترهزبو داده كنته:



دور شـلد.




- بئ عجيله دارم ه يايلد تورِّآ بروم.

اين بكغثت و از در خارج شـر.










-ميميكو غرشیى كرده كمت:
 I


ههدتان كیبتـ هستيـ!








دور شدُم.






 Miss.


بتتظر

aloا














 زنج يود. دلشى میخواست فريــاد بكشـد كاناوارو! كاتاواروا ولى مهدا از

كلويثى خارج تى تشد.







ميمـافت.








 كسارثت هشغون يادزدن او بود.
 آهـ كه بتارهاينى آييرنكا از زم
 روبش بززغتد بیزدند ناختهايشرا در بالشىكه از كترت اشك، آي دهات و *رت لكهدار

FAI



 برزبين نشّسته يه ديورالر تكايه دادتن.






 يكديك, زده دور شـدند.


شـد. بهلو
 :
 مرعها را بیى




 كتار.








 كه از اين شوان يغـا مهـي جبرم!ه

 هـشاكت




 , تكه




بیرد.






rar





 بعـلوب تمودار شـلـ.
در اين +وتع در اتات باز شله عهو آتاكتوستى سالغثورده. يآرالمى،


مر ترود آورد، زانو زد وركتـ:





 هرهت










 هرتأتي

 درماى كايين نلز در اتات میسوخت . . مادالم الورتانی از اين زانو يه آن
 و بازوبش را مى
 تراثو




 .




خويتض ترو وتت .



 ه



ras

 سرش





 a ! ! !
تنه بالأماتتيا، در حالى



 ,

 "ى
 :بر آورد:




 *


بالهای غود كر

 صليسب سر خوردد، بركى اتاتٍ انتاد و ربز ريز شلد.








 سيل' جيرى







 seal -






 وبه سیتت تتحت دويدند,در دالى


 او را هسسوم مLاخت . درهاى تأب كشي :
"

 كه ;ت"



 دبكر كار زار الست.



 ريزى كردند.




 زدء دوست شُمه باشد. از لا به لأى نى


 .
 كرده بودند . هيز بز, بك Tششز





تقصير اتثى در كذنردله
 به آسمان بِر نلد.


 *



 . 41 . 1 . كلاعها ثه كاردارى


PA4








 بيشتر شيـيه حهالي وز وز زتيور عسـل بود.








غانـه

دالمتث بويزد.......




چای دادنل. شپ


 شم شـم




 خويشتّن را ما متود.



آغاز كرد.



 كره خوردد بود.
زوربا باغودكنت n اين جسلد در آغاز مشتى خاكلـ بون ـ ر روز كارى

 اين دنيا میآورد ، وكدام ابليسى استكه مارا مكيبرد؟! آب دمان بر زمين الكند و و بنشـيت.
جبوانها در مياط آمادة رتصيلن میثيدتلد . مانوربو ، استاد ليرنواز

 باشد.



 كو. كريجتيه بود.





يشتود! تو جي داشته باشيد كه مردـ هشيار الست.
كوندوبانوليو جَنين توصّيع داد



 در هوا تكات داد.




 ككيل اشتياه كردمايد . .ا كلية اموال متونى وا تلم به تلم ؛ مهورت بو-
 *


















 تهلميـتكالت مىداد و مىكات :
 هتيار الهت وبىتثنود !









تكان دادة كمت:






,













هالى كه بازو: "

 به طور كتايِه و طعتهكفتا
 -
 صهبر Sisi ( و シهت بر سيته ير جاى ماند.





بر آن نود در دست داشتثل ـ يشت سر آنان استاد ليرنوار با لير خود؛ و

 دست دامشيتد در


«

را يلنه كرد . آوازت در آن ششي عرطوب توأم يا شادهانى و كنايـآميز




## XXIV

.










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

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { سـو ايت بهى آيد؟ }
\end{aligned}
$$










 "شاتصاد.

 ;
(إ


اعداتَ دل برهى خانست و حر ادتي خاص داشت.







Y- $\mathbf{Y}$ درشت $\mathbf{~ c o n s t e l l a t i o n ~}$
 تغيير داده شـل
riy

نیى1انم.









 تو ديكّر خفنشو اه
مجبدآ رو به من كرده كنتا:
 رنتت



كاث ميتوانستم ياستخى بر اي سـؤ اله او يُيداكنم!



و مأيوسكنتدهتر از اينهاـ تو آن هيبت هعَدس الست.









 يانك يرميآرد و, ناله هيكتد.



 شتويْم؛ احساسى مى "



 يه اين جهت بود كه مكوت كـردمر.
 را تطلعكردىiN
.
 مى


chsos -


و عالى استى!

 دوزم ولى
*. هي آيله.


$$
: 3,5
$$

ونه،







 ولى زاه ديكّرى متصور ديست.




 دنيايكي اكتون وهيود دارد. زور


 \#شـبـ يه خير الربابء ديكر يس السمتاه



مى خورد و باء بیكرد.













 بتار بتصاعد بیى شـد








P.I

يه علت سكوت بـكيتى كه زوربا ييشيكرده يود، آن سؤألهأى عيث










 كه جاودائه بیى باشد؟
















 هتخأي






 " با لهن ختشَنى

زوربا از ايني كُكته رتحجيله، صيلدايثي را بلندكرد و فريادكشيد:
 - طرح







 تدارد: تتها تو هستى وآن زن

 كه از هي هي




 كن تكتمأى











به هصابي دو دريانورد كشتحيشكسته بوديمr.

 " |-



 شرش وا با بياعتتابي تكات داده كتث:


偣 كابیى







 زوربا فريادكشتيلـ
(هان:


_ آرى تمام شـد!
 ريت. .





 لوبيا آشـاده هى كی,





بودم تا هييكانيل آن را تيرك كند.


 آثادهكردن لوبيا بیردازم





 جود ، بالهابثي سياه يود، حهندلى






;














 كهنه باره بود.



























يرداشته برسييـ:




 -


كرسته نيسـت19












> شـه ."



تقام است.







层 خواهد بود.












 يكير تـ


-

چِكونه




备
 !








 از يلك جوهو تبلبيل باده يه روه

زوريا سرثن را خارانيله كمتت:












 .

 גر ز"





 تو بادالع




PII



زوربا يرخاست و كخت:





.








 :كنت


-
9.3.5:-










 شهd . بوتور از كار اتقاده يود.





 4

 بز"


 تك, "ى


 ولى تلرى زودتر! -



زوربا سرشت را تخار انيل. كُعتم:




 كودافتاده و أز بيتخوابى متورم بود.


S
-





هر كارى تواتا استا

 بر



 نهارد : .
















 .





 بكيند.



كيم بك درآورده در تفس يرتاله ريختى. زوربا :هترين و شيكتوين لباسهاكى خود را در ير كرده يود. خاهيراهن ستيلى يتهاناز ، $\ddagger$


 احترا تَانهرا برايشتان شرح

 او او اليارى دالده الست .
.5
"*)
 نشار *یا ت~ت
 ترور

 2ه .
 إدامهـ داد:






















درآييد و توازْبحكيـده




 3,




















بوכ. ب

اليزَون (=






امست كه به وى غيانت ورزيلـه أو را تسهليم دششتانكرد.

P19


 شكغتت چود



 دهتر بوسر اهمب،



 كرت بى
 يه وجوه هتكغتى تيازّهينديم.








 *ـ



ترالر داد وآب متدس بر اثياه وافراد ــ تيرباءهعا،كابلها، ترترههها، زوريا،








 شـ




 رُتيس دير به مبلأى بلته كتـت: يه نام ايا



 *ى
 زوريا زكاهيالسترشامآميز به هن كرد.رهباتان و روستايِيان، انز روى



Pri

;وربا دست را بالا بوده كُت
"شايز



به










 بود كّتك:



 بكشيلــ




jus





 رئيس دير، بار ديكر با لكتيت كُقتي:
جه نام عريهم عذارای انتَّام !





أليزون!



 "ى


 شيرتن ويه راه أنادند.كاركوى







 بردهان كذاشتء و هوت دريانت كه به هـد كنايت يريان شهه نـروآ آن

(עدرست به اندازه هتخته الزبابا! درست به اندازها


بريان غلتاتيلم. كردهاى نان سغيل و دو ليوان نيز حاهر كـرد. هر كــلم

زوربا كمت:











بشتوبم































PYO










 ختوشهزهتر باهيـي.





 حالى كم سرالبر بیهان هم يكي شلده أست.





 كرده كتى:






 - بد سلهمتى تو أرياب ا


 ـ آرى زوربا






 - زورباء زندكى بن دكركون شده الستا ريارى، ثروع كنا ـ در آغاز رتص زنتمبكيكو را يادت


زوربا كفشها و جورابهاى ساتدكـوتاء زرشكيث را درTورد : تتها

 "ارباب، به هاى بن نكاه كئ. درست نكاه كن اله


PYY

 شانههايم را كرنته تكان داد وكمتا



 \#
زوريا، در حالى كه بر اي عفظ آرمونى عر كات ،1، دست يوهم ب5،
كونت 313 زد:















 قروبر ! "
 * !








دهان ترار داده كنتا

شدى
هردو ختديليهمه.

با بهويانى كفت:
"\# وا يسيار ختوي!!


كشيلـه و درآغوش يكليبكر غوابيلديم••













.

 شهاهت

 جاشيهم و از


 .





 ستى تكن به اين كلبه وارد شوى. هن در برتو نتحواهم كثشود. تواتست احات ثوا خأموتى كنى و كليهام را وأركّون سازى !ه






تختوأهم كشود . تو تـخواهى توانست اجاتت مرا خاموثى كیى و كلبدام را وازكون سازى!



 درآٓلمه تنـه سرايهى بی كردند.


يبر م •






فراثتر ونته بود .

كروهى زن ومرد ازكتارم كذشتيند. اينان بيلرهايى سـلو از خوراكي اكي








 خود را تاب ثىداد، هنين خَواتد:

با ختلده به بن يكو، باكريه بهمين بكو،







را نشان دهد .




 از سر و رويثي بالّ •مىروند.
با وحشش





 زواخت゙ شُيْور
 *ا


 وتغه تمام آن را تخوانمـم. ايتلك هتز آني:

据


 سشادت مز كاملثر استا



 ,

 n اععترأت بیک .
c. 39



 "



( كرد كوتاه و دم يلندى امـت.

 دادهالمت؟ أآيا در كنشته هم تاين





 و اقراشته داشت. :ويى بزها نمّا را آلوده كرده :بود.


و سوت بی كشيد، كـت :

a



 وتنَدأى در عائت بههجت روـرورم ايجاد شُود.










درآورده زير سر ترار دادم. غسته بودم، ديده برهم نهادم.









 كشود و ريت

بالنامله خواب بر من ثلبهكرد و برا درربود.



 .






rro


بز :يمه!


-

 ه.

_ عهجّه دارم.





 .
 "مى
 كردم:
ستاوريداكي


باعتحله در مر ازيوى
. Stavridaki -r Concord Square -



 كي كينت حيوانى المتسمر ا آكثلده الزترس و وحشت
 در لـx



 -ردا c....g





 تظم و امتيتى حر زن









## YrV

هنّامى





 تتوانا به بر باز درآيار .






 و بتكهى دامشتا.

XXTI








دهان حو

)


 !
-



 £ А




 ورودى را در اختيار خخواعى داشت و، تظيــر تَديس شطرسى، در را خـواهى كشود ...






 در بالأى مرمان، اTسمان يرستاره جلوهكرى مىكرد، و در دروتمان




$$
\text { انتاد. هر كزا هر كز } 1
$$








 از سيـاهاندام



از برنع بساغته بى شـد


 يرسينم:

- زوربا، يه
- 

بكى دودتيغه بعد ليوانتش را انركرده كمت :





أكشيانى بيردازازنم.
לֹتم :

- زوربا، ستتور بزنا






الز هم جدا هى



وحشت شـدم
زوريا يه اثيكال Tّب دمان را نرو



 خود را دلخوت


مبهوت بودم كثنما:

هن نردى آزاد هستما
زوربا سرى تא火 داده كنت.






 ومرا عيية به درد آورده بود.

زوربا كفت:








范
 انسان زتجير وا نكسلـهل تصور بى





كشـودة كمنت:

 ثى








باشی، خوبي ارباب...."



## PYY



 و هرآنزه ريانى ، تفكيكى تائل شا ازدستم در نرود.
 برآن نـودأر شود. زوربا يكهأى خورد و، خثانكـ كويى برایى الول دنعه


شه و برسيل:
ـ آن ستاره را ديدىى

- يلهء ديدم!

ناكهان زوربا كردن لاغرشث را درازكرده بادى در بينه انما|خت نالهاى وعشثيانه و مسلو أز يأس و توبيدى از آن خارج ساخت. آن آله،




 \%


## ايكى كيكليك تَتْده اوتىيور،




 رو از اشكـشـد.
تر جـئ اشعار زوريا چتين است
بك بیت كبك باترمز بر تيهاى جيلك جيك مىىردند؛

ای كبكها ، ديكر جيك جيك ;كنيـ . درد و رنت بت برايم بس
امت. امان! امان!




سالها بودكه آن را نهخوا انده بودم و نه به يادثبوبودم.الها درست عالا...


خود را بد كشيتى برسانى تا بد كانديا بروى. شـبـ يه غير!!

الست كه با هم هستيهم .






$$
1 \text { باليكار }
$$






 و آواز مى
 هيه هرحاله، او داراى كلية ثعايب يود، ولى يكباره، نظِير كسىكد
rro
 دودكتّ سيتار دود هى
 كيسه توتوتثى را بيرون كشيد تا سيكارى بيهجلد و، تبل الز آغاز كار، آن








;
شاز آن
 شب يه غشير الريابا
 نكرد. تا لس آي هيشن رنت و همانبا روى بـاسه دراز كشيّل.









 نوثته, با تاطميت كالمل ، از تعداد كلمات و حثي از تعداد حرون آن

- باخير بودم








 كلمات يرداختم. ايتك متنّ تنلكر اتـ: ديروز بعل از ظهر ستاوريداكى به مرض ذات الريه جانسيرد!!















## HYY


 رامبي سرود مذهبى مى




خلوتستين.،









تاتهل آب.x






 الزدوابى كه بر دستم است همان علتّهاى الست كه بوبوليناى بير بيخاره


فرمايل، بارى ، اسم اين يكى ليوياי الست . كت يتهيوستى كه برتن دارم جزنئى از جهيز بل زنم الست. عها




 سابت."
در يشت كارت عكسيى از زورباه در نهايت شيكى و و وتار، تظير يك


 ,











 سوران سوران بود. كوتهعاي كلكون آلمانيها اينك مان و يريدهرنكا شده

## rY





 يـلمين وقت دلتور




 كاتب و تلبثن مثلثي تشكيل دهند.


 تتخست ستخت بر آشغتم. ميليونها افراد بشر يُرت در بينوايى و بـيرورميت








تزدثغ بروم.

ولى


, و خونسرد و انسانى منطظى كوثي نرادادم.لاجرم تلم يرداءثتم وعلت ترنتن



 را ديلمایى آيا ختين نيستو


تو ارياب، را در بر بكيرداء،



روابط شتضمى را به كام خود نرو بیكشيد.








 اين من بودمكه نىیخواستم بتركم كند.



 نهين بود كه نتوانست دستم را بنثارد.

PAI

كاهى، با تُر" و لرز
 غود را يسط دهـ و تقويت كند




 . در زمستانى، تك وو تئها، بر اي زيارت


كنـرانيله , وجد و حالى كردمه يوديهم.

در همان هتلى اقامتت كزيدم كه آن بار رنته بوديهم،من در تخـواب

 حلول بیى



 *

 بياحان است.
fathom -- 1/AY9


"


 -


 باد مبر! !


 ولى



ظرانت انגام و هيكل رشيلدت را ستودتم.
 در تططג

هـيادا روحت از تاليب تت يه درآيل!




را بركرده يود.

Par
 يار ديكر صهالشش شبيه آهى شد كه از دور دست يه كوش برشـل . كتص:
شاز اين ووهى








 يز نمه.





با بود....

تأميديـم ....




 - من در نكر آخرينكلمات تو هستهم . كيلاست را بلند كردى و با
 يزّ ديكرّ


 بارديكر




 بنتئست تا كارى شاية زوربا همورا








\#A11 1 . Aegina - 1


 جنّكـ تروا
$\varphi \Delta \Delta$

 زتلدكي بى







 :



 بيارزه كُتم•



 نيروبتدى در بارة وضم ابحر انى زوريا بود.







 برسر




 غار داخل شود.






توزادث را دو بغل بينشارد.








 Peloponnesus بوتان وا تشكيل شىدهـه.

## r $\Delta Y$






 بهتر مرك برا احضشار كرده كمت:








 اين را كاقى نىدانم • مردانى تظير من بايد لاتاتل هزار سال عـر كتند . شـب بل خير.















다무움ㅁㅁㅁ

