# اوزنسو لهوديرَردا LE JUIF EUGRANTS 

تر جمه:
هادى عادل یور


$$
\begin{aligned}
& \text { عنوان : يهودى سركردان } \\
& \text { نويسنده : اوزن سو } \\
& \text { مترجم : مادى عادل هود } \\
& \text { تعداد : -100 } \\
& \text { TYAD : جاه سوم } \\
& \text { ليتوكرافى: نوين } \\
& \text { هاه : هاهغانه شيدرى } \\
& \text { ناشر مككار: دبير } \\
& \text { 9VA-97ะ-7917-モ0-7: شابك: }
\end{aligned}
$$

ISBN: 978-964-45-6





 لامارتين بارى طالبيد. و بعد از هند روز با الكسانـد







میهرسيدند.


 تهدبد هرار ممىادادند.









استاد او شارل لاكور (1) شُمصيت داستان او، شورينور را بسيار دوست دائتت و با

 هسرت ممىخورد.
(اسرار باريس" دنياى زيرزمينماى باريس است. رامررما، سردابها و.... شهرى كه
 روى شما میىشـابـد. امروزه باز مم شامد بيروزى اين رمان مستيم. تمام امروزىیها، در تمام مغاطع اجتماع، اين رمان را خواندهاند و مى

 بعدى تازه بخشيده است. رنگ تند و خالص، سياه و سيّد، تهرمانان الشرافى او، نغسها را بند میى آورد. آلزرد دو موسه ممىويد: مركاينك در جشّن و وايكوبى است! با قدمماى مـكم در ميان مصفماى ما آمده است.
الكساندر دوما مىكويد: جه بدبختى عظيمى روى لرانسه سابه الككنده است! إينك در رد مدت ده سـال ما اديبان زيادى رااز دست دري داد دادهايم. فردريك سوليه، شاتوبريان، بالزاك، ذرار

 دو با مرده است: تبعيد اولين مركي او بود.

 بزركوار را برای معه بازكو كنيم.

 درد، و مرد ميانسال غنـاكترئر و محزون.
 خانواده سو بود. تتريبا نيمى از خانواده معترم سو در اين اسكـله زنـدكى مـــركردند. در


در رشته يزشكى به باريس برود. بعد از ساليان دراز، نوهمايش را به باريس خواند










 آشنا شدم. او ريش داشت و صورتسا
 كرنته بود.
به علت روابط تيرهايى كه با بدر خود داشت، اونّن سو به تولون رفت. در آنجا ممراه

 مانده بود تا با خراب كردن ديوار اين اسب و و نتانـي

 اوزّن سو نوشتن اين مراسم رابه عهده كرغت و اين دو دوست در اين راه موفلعيت كسب كردند.
در اواخر سال

 شده بودند. مر كس مى مبايست براى خودش تداري



مرينوسى بود كه به عنوان نمونه در آنجا نعهدارى كرده بود سر بريدند و خوردند.


دوست سـابق خود كار تئاتر خود را شـروع كرد.
 به يادكار كذاشت. مبلغ منكنتى بود!








 كاراليه، يك داستان متوسيط بود ـو



 درست د, چنين موقعيتى بود كه الكساندر دوما با او ملاقات داشتى. ترار بود در مورد داستانى با مم كار كنتد.


 باخته بود. جواب منفى شني

 او يكى يس از ديكرى از او او كريخته و تنهايش كذاشينه بودند. يكى از دوستان او در اين دوره





















 اورّن سو ميجى بها ارمغان نياورده بود.



 نوشته بود. درواقع ناشر او كه كتابهاى او را منتشّر كرده بودد هول خوبى كسب كرده بود.

ولى اوزّن سو با حدود جندصد فرانك فرض مجبور به ترك باريس و فرانسه شـد. مجبور



 باغجه زيبايى داشت. او كلما را خيلى دوست داشي داشت الكساندر دوما ممنويسد: وتنى عكس او را بـد از از مدتى ديدم، اصـــلأ نـــتوانسـتم او را

 از مدتى از دست داد و تنها با تلبى دردمند و و جسمى درد دردناك تنها مار ماند!




 نمود. ولى دوستش شُـاراس با ديدن ظام ديكر دير شده بود. او در هذيان بود و بعد از كـشت سـى و وس سـ سـاعت در تب و و مذيان، تنها

در اين منكام دست تنها دوست خود رادر دست كرفت و و به او كفت: الدوست من، ديكر ممیخامم معانطور كه آزاد به دنيا آمدهام، آزاد از دنيا ديا بروم." اينك خواسته او به حگيقت تيوسته بود. خدارند زندكى آشفته او را به بايان رسانيد و آرامش را را با بها او بازكردانيد.
 وفادار خود را در دست داشت. متشكرم شـاراس! الـ،

## كتاباول

## مهمانخانة شامين سفيد







میخورد.


 هند سلاع تديمى وجود دارد. از جمله زرمى هيلاد

 تطعاتى ديكر ابن اتات را به يك فورخانه شبيه سانـانته استا

 نوشته شده:

> "اينياك - موروك، در سال IAY^ به فريبورك ممدسد،

 تدرتى كه بيشتر به السـانه مىماند و هتى درنديانترين هيوانات را نيز تعت تأثير خود ترار داده در اين كتابها تشـريع شـده است.

 اين شـصص كه موروك نام دارد، رامكننده حيوانات است و نزديك هـل سال سن دارد، حدش متوسط است و عضـلاتش فـعيف، اندامى لاغر و استخوانى و باريك دارد و د رويوشم





 درندهترين درندكان تأثيرى عميق و حيرتآور دارد.

 حظْى از داخل جعبه هيزى هيدا نيست. در داخل اين جعبه هندبن نامه كه لوله شـده و مُـهـر غورده، ديده مىشود.





نزديكى شهر لايزيك آلمان مسباشد، اتناق مىانتد.
در ممين النا، غرشى سههعين، سراسر انبار را به لرزه درمـى آورد. موروك سرثّ را بـ طرف در برمىكرداند و با صدايـى تهديدآميز، فرياد ممزند: - يهودال، ساكت باش.

هُ مىىسازد. موروكا از جا برمى خيزد و دوباره فرياد مىزند: - كايُن، ساكت بانـ

ناكهان سومين غرشّ، كه از نظلر شدت و عنالمت نيز غير هابل توصيف است به كوش
میدسد؛ اين بار موروك در حالى كه مصورتش از عمبانيت سرخ شـده، فرياد مىزند: - مرك، ساكت باش. و بعد با عجله به طرفـ در انبار ممدود و بـ بـ طرف سـومين حيوان نامرنى كه بنام شـوم رمركی، موسوم بود، ممىود. رامكننده حيوانات، با وجود تدرت صـدا، و تـهديدماى مكـرد،




 نردبان به كن تنتههاى انبار مىكداشيت، فرياد زد:


كردهايد!
بعد به طلرف موروك بركشت و كنت:

 اين كلمات كه بـ زبان آلمانى ادا شـده بود، اندكى از خشم موروك كاست و بدون اينكه به سؤال تازهوارد جوابى بدمد، هرسيد:
 كارل با مالتى رضـايتبغغش جواب داد:
 موروكاز هوشـهالى فرياد زد و در حالى كه دستها را به مـ مى غشـرد، كنت: - غدا را شكر! حالا جريان را مو به مو برايم تعريف كن غـمسوصا اينكه بكو حالا آنها

كجا مستندع
كارل شروع بع صحصبت كرد:

 دنبال خود دارد.

- كى از آنها جدا شدى؟ در كجاء
- در يك فرسغى اينجا، معكى در كمتر از نبم سـاعت ديعر به اينجا میمرسید. -آيا ييرمرد را به حرف درآوردى؟



 با انتهاى هوبدست خود طرف ديكر جاده را به من نشان مـى ارداد.

موروكي هرسيد:

- موتع غروب سعى نكردى دوباره سر ميهبت را با هيرمرد باز كنى؟


 من نمىدانم آيا در مبارزهاى كه بين او و ״كوليات" درمىكيرد، كـام يك يهروز خوامند شد.
 غود را باز كنيد.
- آيا امروز مـ بيرمرد و دفتران را تعییب كردى؟
 شب مم كمكم فرا مسدسيد صـلاع در آن ديدم كه تندتر حركت كنم تااز آنها جلو بيغتم و اين غبر خوش را به شما بدمم. - واتعأ كه خبر خوشى است. به تو هاداش خوبى خوامم داد. زيرا اكر آنها از دست من كرينته بودند... موروك بر خود لرزيد و نتوانست جملا خود را تمام كثد. از تيانهاثى خوب ييدا بود كه
 كارل دوباره شروع بع صـحبت كرد و كنت:

 مودوك با عمبانيت كات: - هـ كسى به تو كته كه آمدن اين بيك با اين مسانران مربوط استت. تو اشتباه مىكنى! تو نبايد هيزى جز آنهه من مىكويم، بدانى. كارل مرتعش شد و جواب داد:
 حرفى نفوامم زد و با اجازه شما حالا كيف شكام را اينجا مىكذارم و مىدوم به كوليات
 نزديك شده است. راستى ارباب، آيا اين كوليات مرا فراموش نكردهـ موركى جواب داد: - كوليات رفنه بيرن. او نبايد بغهمد كه تو بركشتهاتى مـنصوصا نبايد اين يپرمرد و دو
 -

崖
به طربـ لايزيك هركت كنى.

- هرطور ميل شمـا استا

كارل كيف غود را بردائت و از نردبان هائين رفت. موروك هس از اينكه هند بار دست



 كارل خبر آمدنِ آنها را داده بود.









 - צوراه بود.

 عزادارند. آنلدر اين دو از حيث اندام و تيانه به يكديكر شبامت داشتَند كه در نكاه اول تشــفيص
 آندو رااز يكديكر تميز دمد. هر دو دختر دوسرى مـر مخمل سياه بر سر كرده بودند و هند حلته



 v







 بنهان بود.
با باينكه در منكام جوانى از تدرت خارقالعاده و افسـانهاى مركول، تهرمان افســانـانهـا















$$
\begin{aligned}
& \text { سرباز يير دويش را بر بركردياند }
\end{aligned}
$$




 - هرجند ممدانم حرفمانى من شـما را سـخت متأثر خوامد كرد ولى لازم ممدانم كــ

آنها را براى شما بكويم. مجده سال از جنك خونين لايزذيك مىكذرد. بغاطر دارم كه بـدر


وارد شـده بود. در ممين جا بود كه من و او اسير و زندانى شديمي. آرى، در ممبن جا بود.
 لمرانسوى بود كه با درجه سرمنكى در ارتش روسها خلمت ممكرد. بالاخره ششما مم بك روز اين داستان را خواميد فهميد. هر دو دختر با يك حركت از اسب بياده شيدند و در حالم كه دست يكـديكر را كـرفته
 عمـاى خود تكيه داده و سر كمموى خود را با بـ زير انكنده بود، با نالهماى آمسته و متطـع شروع به كريستن كردند. مرد بس از هند لحظه كاتْ:


 آنروز روز تولد او خرامد بود. رُز كغت:

 صميميت و عطوفت غيرفابل وصفى به آنها ممىنكريست، كنت:


 در سراسر دنيا به خوبى مادر شما كسى نبود


 مميشه آرام و خوشمال باشيا دو دختر اشكهما را هاكا كردهه، جواب دادندا



- بله فرزندان من، هه بهتر از اين. من دوست مىدلام كه شـما را مميشه ممينطور شـاد


 كاملك تاريك شودد، خرد را به موكون برسانيم و فردا صبع زود به راه خود ادامه دميم. رُز هِسيد:
- مكر هنزذ خيلى راه در هيش داريم؟ - آرى، فرزندان من. منوز براى رسيدن به هاريس ما بايد راه زيادى برويم. ما كـ كه زياد تند نممدويم و آمسته و به تدريع جلو ممدويم و جین هrل كانى نداريم، طورى مساغرت




 اميدوار بود. رُز كنت:
-اين مدالها حییتاً براى ما متدس است زيرا مادرمان بيش از مرك آنها را به ما داده

داكوبر جواب داد:

 بلانش آن رادرآورده به سرباز بير نشان دار داد و كنت: -اين را من نزد خود نكامدارى مىكنم.
 در دو طرف اين مدال جملاتى به زبان فرانسه نوشته شده بود. بلانش جرسيد:

- داكوبر، من درست از اينها سـر در نعمى آورم. معنى اينها هيست؟ مادر ما نيز نتوانست آن را براى ما شـرح دمد. داكوبر جواب داد:
- معين امروز، موتع غروب تمام آنها را برايتان شـرح خوامـم داد. حالا بايد با با بـ با راه بيغتيم


نزديك يك ساعت ديكر بايد رامييمايم كنيم. فرزندان، برويم ولى برايى آخرين بار بـ آنجا، بـ


 مالخورده بر اسب سوار شيدندر
 مسافرخانه برآمد، بدو كنتند كه در اين دمكده نغـط يك مسافرغـانـانه وجـود دارد و آن مــم مسافرخانه شامين سغيد است.
سرباز يير غطاب به دو دنتر كغت: - هس هر هـ زودتر به مسافرخانه شامين سغيد برويم.

موركى


 كه نتشه خود را هعونه به موتع اجرا درآورد.









برایى هنين الشخاصـى، نه مانع و خطر وجود دارد، و نه خانه و كاشـانه. بايد يا بـ بـ مدف
 جه خشونت و شـجاعتى مستند.





 Vا

شنوائىاش بسيار قوى بود. بـىاختيار فرياد زد:

- آمدند.





داشُت، هرخاند و كغت:

- كوليات، بيا اينجا.

بزودى بلهماى نردبان تكانى خورد و شيكل بزرك مردى پيبدار شد و كنت:

- من اينجا مستم.

كوليات ميكلى جون هركول توى و تدى بلند داشتت. הياناش زشـت و مراسانكيز بود.

 بزدك و خام ترار داشت
 سبيلماى خونآلود خود را بهم تابيد. اين غول عجيب با ديدن مشدارى كوشـيت خام شـروع عمليات موروك را اعلام مىكرد. كوليات تَعه كوشت را نشـان داد و ر كغت: - سهم مرك و زندكى من آنجاست. اين سهم كائين و يهودا است. كارو كجا است تا آن را بدو تـعه تغسيم كنم؟
موروكى بجاى باسخن دادن به اين سئوال، از او برسبد:


- بله ارباب، من از تمـابى برمىكتيتم.

 مزارع است بُرد.
در اين منكام غرش وحشتان انكيزى سراسر انبار را به لرزه درآورد و سـغنان كولبات را تطع كرد. كوليات فرياد كشيد:



شبيه دو شمع است.
موردك يجسبد:
- آيا سرباز هير در مـان محل مانده است؟ كرليات كه از بـاعتنايع ارباب به عرفـماى غود مات و مبهوت مانده بود، جوابـى نداد و موروك را با نكامى هي از نعجب و استنهام نكريست. موروك فرياد زد: - عيوان، جواب بده.

ــاكر من عيوان مستم، تدرت و نيردى آنها را مـ دارم. موردك بار ديكر لفرياد زد:


 موروك هس از يك سكوت عميق و متغكرانه كغت: - لازم نيست امشبب به جانوران غذا بدمى.
 انداخت و دو تدم بع عغب رلت. موروك با بىسبرى كغت:

كوليات با بهت بيشترى كنت:

- وغتى كه غذا موجود است و از وتت غذا مـ سـه سـاعت كذشيته، نبايد غذا خورد؟ مـل
 كرده!
- 
- ولى بدبغتانه، من مـ مشل آنها كرسنغام. من... - تو غذاى خود را بخور. هـ كسى مانع غذا خوردن تو شدهـ تو كه غذاى خود را خام مى غورى. آن مـ كاملا حاضر است - من مركز بدون جانوران غودم غذا نمى فورم و آنها مم بدون من ميع هيز نخوامند
- بار ديكر تكرار مىكنم كه اكر بخوامى بـ آنها غذا بدهى، تو را اخراب مىكنم.


戸ّ
 - آيا منزل شهردار را

كتاب و بك تسبيع از من خريده بـاطـر دار دارى؟
غول با خشم زيادى جواب داد:
-

 يوش از ملالهات من از غانه بيرفن نهود.

 كرسنتر است.




-او آمده و دوباره رمته.
 ممىرود، میآبد، دوباره ممدودد و...
 اما مثل بكروباه بدجنس مستى و هر ومت دلت مى غوامد تو مـ مـ متل كارل بدجنس و امريمن صغت مىشوى.
 - دليلش اينست كه امئب مـدارى يول كير ما مى آيد و تو برایى بدست آوردن آن خيلى بدجنسى میىكنى.
غفل با تبسمى كه ماكمى از تعجب و در عين مال رضايت او بود، كات:
 بايد كرد9 - بعدا غوامى فهميد. اولين كار تو رفتن نزد شـهردار است. تبل از رفتن بغارى را مم روشن كن. غ غول كه از به تأغير امتادن غذا، با شنيدن بدست آوردن هول آرامش يالته بود، كنت: 10

- هشّم، ارباب!
- اين ميله فولادى را مم درون بغارى مىكذارى تا خوب ســرخ شــود بـعد بـه خـانه
 بـغارى مميشه شـعلهور باشد.
- بسيار خوب، ارباب!

موروك مىخواست غارج شود ولى دوباره بركشت و رو بـ كولبات كرد و كنت:

- كنتى كه ييرمرد مشغغل شستشو است؟
- آرى، ارباب!
- فراموش نكن، ميلهماى فولادى، شهردار، مراجعت و انتظار بازكست من. موروك يس از كغتن اين جملات از انبار بيرفن رفت
 مس كار داشت، مشغول صـابون زدن و شستشو بود. اكر عــادات ديـرينه ســربانان را در
 ديكر داكوبر فلط در فكر صرنهجويى در خرج كردن سرمايأ ناهيز دو دختر يتيم و توجه درجيق بـ آنها بود.



. مىكردند، ممكى نكامى آميخته با تعجب و كنجكاوى به او دوخته بودند
 قدم به او نزديك شد و به زبان فرانسـ كنت:
- رفيق، معلوم مـشـود به رختشّويان موكون اعتماد نداريد؟
 و نكاه كجى به موروك افكند. اما هيزى نغنت. موروكى كه از اين سكوت متعجب شـده بود، دوباره كغت:

 از سربازان قديمى امبراطورى هستيد.
داكوبر ساكت ماند ولى انتهاى سبيل خود را زير دندان جويد و سعى كرد خشـم خود را
 14 داشته است، مخصوهـا لحن جملات موروك او را بسيار ناراهت كرده بود.

موروك باز به سـننان خود ادامـه داد:

- رفيت، من مـمنتم كه شما نه كريد و نه لو. يس هرا نمى خواميد جواب مرا بدميد؟ داكوبر كاسه صبرش لبريز شده بود، سرش را به طرف موروك كرداند و با مـدائى خشن جواب داد:
- من نه شما را مسشناسـم و نه مس خوامـم بشناسـم. مرا راحت بكنار. و دوباره به كار خود يرداخت و موروكاز جا در نرلا
 ميدانهاى جنك با هم صـمبت خواميم كرد زيرا من هم ميدانماى جنك زيادى ديدهام. اين عمل شايد شـما را مؤدبتر كن. ديكر هردهبوشى و كمات مسـخرهاميز و موهن ممكن نبود. شـــرارهمـاى جســارت و
 سرستنى به مراحل باريك و خطرناكى خوامد كشيد، مـكوشيد به مر تـيمت كـه شـــده از تماس و برخورد بااو احتراز كند. بنابراين ظرف صـابون و لكن رختشويـ را برداشت و از او دور شد. كمى آن طرفـتر آن را بر زمين نهاد و مشغول كشت. اميدوار بود بدمن ترتيب به اين صـحنا غير تابل تمعل بايان دمد.
 خميده خود را در ميان ريشماى زرد رنگ خود فرو برد و شمراه هند نغر كه از سالن بيرون
 داكوبر با وجود خونسردى بسيار، از سرسغتى و لجاجت و بيرونى خارج از اندازه او به جان آمد و ابتدا بدين هكر المتاد كه ممان ظلرف جالى مـابون را به مـغز او بكوبد ولى ناكهان باد دغتران يتيم امتاد و از اين تمسيم منمـرف شـد. موروك در حالى كه بازوان خود را صعليبوار روى سينه نهاده بود با صـداى غشك و نيشدار كغت:
 بعد رويش را به طرف تماشاهِيان كرد و به زبان آلمانى كنت:
- من به اين فرانسوى سبيل دراز مسكويم كه آدم مؤدبى نيست. حالا ببينم جه جوابـى دارد بدمد. شامد بهتر باشـد درسش را يادش بدمم. السوس! خداما مرا از ستيزه بـا مـردم بازدار! ولى غداوند گالب مرا روشمن كردانيده، من آفريدهُ او مستم و بايد با احترام بـ او از بىاحترامـى بسيار آهريدكان او جلوكيرى كنم. نتيجه مبهم و در عين مال كستاخانهاى كه موروک از كغتهماى خود كرفت، مورد بسند

داكوبر كه به تهديدماى رتيب خود كوش ممداد، نتوانست خوددارى كند و بـه زبـان

- من زبان آلمانى را میفهمم. شما مـ كه به آلمانى صحبت مىكنيد هس مسئله روشن

خوامد شد.
تماشـاهيان جديدى وارد معركه شده، به ديكران يبوستند. تفسيه صورت زنندهاى به خود ممكرفت. شنوندكان مر دم شلته خود را در اطرافـ اين

دو رگّب تنگتر مىكردند. موروك بـ زبان آلمانى كنت:

 داكوبر تطعه ديكرى از لباس خود را شُروع بـ صــابونمالى كرد و با خونسردى جواب

داد:
-
موروك ادامه داد:

- ميع! عجب! اينكه براى ما مطلب نـد! من خلاصـهتر حرف ممزنم. به طور خلاصـ مىكويم كه مر وتت شـخص اصعل و باشخمصيتى يك كيلاس شراب مؤدبانه به يك خارجى
 داكوبر بدون نكاه كردن به موردك يرسيد:
- وكرنغ!
 ديدهام. ما ممتوانيم معين جا دو شمشا
 باشيد!
اين تهديد هنان شـديد بود كه حنّى تـــاشـاهيان را تـرسـاند زيـرا آنـها هـركز انـتـنـار نداشتند كار بجاى باريكى بكشد. داكوبر شانهها را بالا انداخت. رختها را بـا بهم ششرد و صـا

 دو قدم جلو آمد د درست روبردى داكوبر ترار كرفت د بس از اينكه نكامى تحفيرآميز بدو انكند، كغت: - هس بك سـرباز قديمى كارد نإلئون فتطـ لايق رخـتـوـويـ است و از جـنـك و ســتيز

داكوبر اندكى رنكثّ هريد ولى با صدالى مهكمى جواب داد: - آرى، او از بنـك مـيكريزد.





داكوبر نزليك بود از شنيدن اين سـنان به طرف موردك حعلهور شود ولى به خود



تيرهاش هنان وحشتناك شـده بود كه موروك و تماشاهيان هدمى به عتب برداشتيند. سكرت عميفى براى هند ثانيه برفرار شد و در عرض يك لحظك مسير تضاوت عمومى تماشاهيان ناكهان به نفع داكوبر تغيير جهت داد. يكى از تماشاهيان رو به خفـار كرد و كنت: - ابن شـغص بیغيرت و لش نيست...بلكه كامى برای خوددارى از مبارزه به جسارت بيشترى نياز است. ديكرى كنت: - تازه، هس از اين مـه هرفـها، اشستباه موروك است كه مى خوامد با يك خارجى بـه مبارزه بهردازد. شـخص شالالـى افزدد: -اكر اين شـفص به عنوان يك خارجم با موروك مبارزه مىكرد و توخيف مىشد، براى مدت نسبتا زيادى در كنع زندان مىمانـانـ نفر ههارم كغت:



 را ديد كه از هيانانان صـداهت مىماريد. بعد دست خود را بسوى او دراز كرد و با صـدايـى هريشان كغت:




 سرباز نزديك شد و با صدايـى حاكى از ملاطاطت كنتا



 مر هه بيشتر تأيد شد. و حتن يكى از آنها به داكوبر كير كنت:

 بيذيريد.
داكوبر كه رفتار دوستانه آلمانىما در او تأثير كردده بود، جواب داد:


 نوبت را بنمايد. كاملا مصحيع است اول ما مئهردازيم، بعدا شمـا. داكوبر جواب داد:






 مرد تنومند كه با داكوبر دست دادين ادر بود، كنت:



داكوبر در حالى كه به طرف اصـطبل ممىرفت، تا سرى به اسب خود بزند جوابشان را

- شب بغير آتابان.

موردك به او نزديك شد و با مدايـى آميخته به فروتنى، كغت:

نداديد. آيا حالا مى اخواميد جواب بدميد؟
سرباز بير با مدايـ سنكين و محكم كیت:
 الحتياجم نداشتند، در آن صورت جوا دو جمله خيلى كوتاه غوامند بود. بعد به سرعت به موروك كه آمسته از حياط مسافرخانه بيردن ممرفتت بشت كرد.

دا گوبر از زنرال صحبت مىكند






 غرش كرده، سبس آرام شده بود. دختران در انتظار داكوبر بسر مـىبردند و با يكديكر بـ كنتكو مـيجرداختند. در اين موفع يكبار ديكر سك شـرع بـ غرش غر كرد

 مىغرد؟
بلانش آمسته دست خود را به كنار تختخواب زد د جراب داد: - ديكر راباوردا، نمىغرد. بيا اينجا!


 ماليدند.
بلانش در حالى كه كوشهاى سـى را آمسته تكان ممداد، كنت: - سـك عزيز، هرا اينطور مىغرى؟ رُز كغت:

بلانش جواب داد:



 بغود تحميل مىكند. بلانش الزود:

- هـدر بدبغتيم كه نمىتوانيم با ثروت خود وسـايل آسايش او را تا اندازهاى فـرامــم

رُز يرسيد:

- يس مدال هیست؟

بلانش جواب داد:

- البته، به آن اميدوارى مست. به علاوه اكر اين مدال نبوده مركز نمىتوانستيم هنين مسافرتى را تا اينجا ادامه دميم. رُز با خوشـعالى و شـعف بهـهكانهاى افزود:
- داكوبر تول داده كه معين امشب مـه هـيز را برابى ما تعريف كند. اما خوامر كوجك نتوانست به سـخنان خود ادامه دمد زيرا در ايـن هـنكام دو عـدد از



 جرنت نداشتند به طرلـ ينجره نكاه كنند.
 بارس مىكرد. دو دختر آمسته زمزمـ كردند:
- هـ خبر شدهو افسوس كه داكوبر يسش مـا نيست.

در اين موتع ناكهان رُز فريادى كشيد و بازوان بلانش را مـعكم هسبيد و كنت:
 بلانش با ناله الغزود:




دو خوامر كه سـغت دجار وحشت شُده بودند، بدون اينكه جرنُت اداى كلمـهاى را داشته باشند، بع صورت يكديكر نكاه مىكردند.
لحظهاى سكوت برمزار شد و بعد در باز شد: داكوبر در آستانْ در ايستاده بود. رُز و بلانش وتنى او راديدند، از شُدت خوشـعالم يكديكر رادر آغوش فشـردند. مـل اين بود كه از خطلر بزركى رمايـى يافتهاند.
سرباز بير مات و مبهوت به آنها نكريست و ورسيد - شما را هه میشود؟ هرا مىترسيد؟

 داكوبر خندهٌ بلندى كرد و كغت:

 ميشـه برایى خوابيدن از آن استفاده كنم.
 ممجنان عوعو مىكرد. مرباز يسر هرسيد: - فرزندان من، هرا اين سـ به طرف بنجره رو كرده و دائما از آن سمت عوعو مىكند؟
 ممين يُش آمد، ما را دهار ترس و وحشـت سـاخت. داكوبر بدون ابنكه جواب آنها را بدمد، بـ سرعت بـ بـ طـر برف بنجره رفت. آن را باز كرد و به اطراف نكاه كرد اما جز تاريكى شب هيز ديكرى نديد. كوثل فرا داد... ولى جز غرش باد، صـدايم نشنيد، آنكاه بنجره را نـنـان داد و خطاب بع سع كنت:

- رابازّورا، برو آنجا و جستجو كن.
 داكوبر خم شده بود و با صدا و حركات خود او را به ميجان مى آورد. - سك عزيز، جستجو كن، جستجو كن، و اكر كسى را يافتى، او را بكير و تا رسيدن من رهايش نكن. بعد متوجه دو دفتر كه به كنتهـاى او كوش داده و حركاتش را با اضمطراب تمام تـعییب مى PF

 هنجره غُرد شُد و به درون اتاق ريخت و و جهارجوب
 كه مـنصوص بستن ونجره از داخل اتات بود از نظر كذرانيد و كغت:
 شكستن شيشهـا شُده است. آرى، جريان ممينطور است. جز اين نمىتوان فكر كرد در غير
 سهس رويش را به طرفـ راباذورا كرد و كغت: - بسيار خوبس مـل اينكه ميجكس نيست؟

سـك با بك عوعو جواب او را داد و سرباز يير متوجه معنى عوعو او شد و كغت: - كانيست! بركرد و از در اتاق وارد سـو زيرا در معيشه به روى تو باز است. تو مركز در زهـت نيستى... برويم به كار خودمان مسغول شويم. فرزندان من، جز باد هيز دبكرى نبود.
رُز كغت:

- ما خيلم ترسيديم.

سرباز يیر در هالى كه متوجه چنجرهُ بميرده شـده بود، كغت:

 از بنجره دور شد و رويوش را كه از بوست كوزن ساخته شده بوده، بـرداشت، آن را
 - دالكوبر، از تو بسيار متشكريم. تو آدم مهربان و بسيار خوبى مستى! مـا ما از نديدن تو،

خيلى يريشان شده بوديم.

- آرى، راست مىكونى، داكوبر بيش از حد مععول لر خارج مانده بود.
 تصت تأثير ميجان آن صحنهُ درون تالار مسالرخانه بود، شد و و اضـانه كرد: - ترا جه ممى توده هرا رنكت بريده؟

 بعد مثل اينكه عذر موجهى بيدا كرده، افزود:


مرتكب اششتبامي شدم... اكر موتع غذا خوردن زياد معسل نمىشـدم، درست در ممان منكام


- خوب، حالا كه تو ابنجا مستى، ما ديكر از هــزیى نــمترسيم. بســـار خـوب، هــرا

نمىنشينى؟
داكوبر به طرف صندلم رفت و در حالمى كه روى آن مىنسـست، كات:




كشودند و كنتند:

- داكوبر، نكاه كن!

سرباز هاسخ داد:



 بدست نياورد.
از طرف ديكر او چچزیى را مى خواست به شمـا بكويد كه دانما خلبش را به درد مـى آورد و



 سرباز سالخورده در اينجا مكثى كرد و هند لمنه سكوت نمود. مثل اين بود كـه در ر
 جنين ادامه داد:



 شما. دوباره سكوت كرد. مثل اين بود كه مىكوشد براى بيان مطلب، جملات مناسبى هـيدا

- فرزندان من، حتما ممدانيد كه اكر يدرتان يس از ورود به خدمت سـر وبازیى به مقام
 - داكوبر، كنت المبراتورى يعنى جـي
 هون خودش از ميان مردم برخاسته بود، دوست داشت كه با آنها بدين طريق كا كنتكو كند.


 جشُن بريا كنيد و شـادمانى نمائيد."




بود و آن را تكرار مىكريدر

 خرمن خاطرات شما شراره مىانكند. - داكربر، هدر ما در عين حالى كه آدم غوبى بود شجباعت بسيارى نيز داشت، اينطور نيست9

- آرى فرزندان! من هم همين عتيده را دارم! او نعل اسببها را مثل تكه كاغذى كه شمـا




 را دنبال مىكردم و در اين موتع فورأ به كمك او شتانتم. بنج دقيفه بعد ما هر دو توسط يك يك فرانسوى اسير و زندانى شـديم - يك افسر فرانسوى؟

داكربر با صـايى كه سرشار از از خاطرات تلن و جانكداز بود باستخ دادي:


- آها، خود را به مموطن خود تسليم كنيد. צنرال هاسن داد:
- يك شـفصس فرانسوى كه بر عليه فرانسه مىجنكـ، ممميهن من نيست، بـلكه خـائن است، و من هركز نمىتوانم خود را به يك شـــص خانـن تــليم كنم.
 نارنبكاندازان روسم رساند و كخت: - رفيق، من خود را به شما تسليم مىكنم.
 لهتران با غزور غاصـى به يكديكر نكريستند. رنك كونهمايشـان ســرخ شـــد و فـرياد كشيدند:
-اوه! هدر شـجاع! بدر شـجاع ما!

 آنكاه به سـغنان خود ادامـ داد:
 كرد. او به مرواريد ورشو" ملتب شده بود، به ممين دليل بدر شما كه از هر شيز خوب و زيبا خوشش مىآمد بزودى بها او دل باخت. او نيز چدر شما را دوست داشت، ولى بدر و مادرش به شـخص ديكرى تول داده بودند و اين شـخص دي ديكر نامشش...
 ممىاد، هريادى كعّيد. با فرياد دخترك، داكوبر ناكهان از جا يريد: - رُز، ترا جه مىیشودو رُز دستها ارا به طرف ونجره دراز كرد و كغت:


 קنجره را دوباره بست و اطمينان يانت كه وزش شـديد و ناكهانى باد، رويوش را تكان داده و رُز را ابنطور وحشتزده ساخته استا - فرزندان، مطمئن باشيد كه جز وزش باد هيز ديكرى نيست فتط ممين بود كه باعت

تكان خوردن رويوش و ترسيدن شما شد.



- ولى من كه هبه هيز نديدم.




 شنتافتم و هيعه هيز نديدم.

رُز كغت:

- يس من اشتباه كردهام. اين باد بوده است. سرباز به فكر فرو رفت و كفت:

 و برای سـلام و احواليرسى نزد او رفته. بهتره كه دنبال او او بروم. ولى دختركان با مم به التماس افتادند:





 تغت شـامى اطلالع يافتيم. وتتى كه مادر شما از اين جريان مطللع شد بـ به زنرال كغت:

 يافت، ولى اطمينان داشتـه باش كه من با كا كس ديكرى ازدواب نـغوامم كرد و تا دم مرك به تو تو

وفادار خوامم ماند.
بيش از حركت، زنرال مرا الحضار كرد و كغت:

 توسط تو با يكديكر مكاتب كنيم، من زن و بسر تو راد

اطمينان خوامم داد كه تو برایى مميشه دوست من مستى.


 نوشته بود كه اميرانور از من ياد كرده استا

 بود:
 ايتاليا شـركت كرده و سراسر بدنش از از زا
 را منوز فراموش نكردهامن فرزندان من، منكامى كه مادر شـما اين مـوضـوع را بـرايى مـن شــرح داد، مـن زار زار كريستم.
 با آن اسناد و كاغذهاى كرانبها و كيف كوجك يول مـا









 شما را در ميدان جنك، به عنوان (ادوك دو لينيى و مارشـال امبراتورى" مـنتسب و مـنتخر






 سرباز آمى كشيد و ادامه داد:






 منك كه يك سرمنكا بود، فرستاده شُد. مىدانيد كه اين سرمنك كه بود؟ ششرع اين موفـوع
 بر طبق دلايل بسيارى از او نفرت داشت، به معين جهت وتنى كه روبروى او ترار كـرفت، كا


 تن و مركبار آغاز شد و لاشه سرمنك در ميدان. نبرد بر جاى مـانـ ماند. - آه! خدايا! - צ'نرال مشغغول باكى كردن خنجر خونين خود بود كه يكى از دوستان غداكار او سر
 عنوان توطنـه عليه حكومت محكوم به مرك مىكرديد - جهـ بدبغتى بزركى! -اما در اين بدبختى يك خوشبيختى نهغته بود. مادر شما شـجاع而 سر تول خود ماند و مر دم انتظار ورود ذُنرال را داشت، به ذُنرال نوشته بود:


 من مم جزه يكى از شامامدان بودم






 يكى از دوستان تديمى و باوفاى زُنرال كه شـخـي


 خواب دستكير نمودند و در يك كارى نشانـانده و با خود برد بردنـا






 طورى كه به تبعيد او تناعت نكرده امورالش را را مم ضبيط نمرده


 هس از سـه ماه متولد شديد! - بدرمان جب شد؟

 كه كجا زندكى مىكند.

 - اين خبر را ـجه كسى آورد؟

داكوبر لحظهالى سكوت كرد و سبس، در حالم كه خطوط جهرماش به وضـعى عجيب در مم رفته بود، كنت:

 برايتان شرع بدمم. (امبراتور به بدرتان فرمان داده بود كه تورهغانه دشمن را در غسعتى از جبهه، از كار




 (امما يكى از كاركنان اين توب منوز نمرده و جان تسليم نكرده بود. به طورىى كه توانست


 روز او را نديده بود، خودش را جلوى دمانه توب اند انداخت.،
 داكوبر با لمن متنكرى ادامه داد:
 هيزيش نشد! -- اين ممان حرفى است كه زُنرال به من زد. چدرتان غالبا برای مـن تكـرار مـىكرد و مىאغت:
 $\omega$ جشمم را بستم تا جسد تُطعه تطعه شُدهُ اين بدبغت را كه در راه من جان داده بود، نبينم. ولى



 روى آوردند و مانع شدند كه من بتوانم اين مرد را را يـيدا كنم...") - خدايا! داكربر جطور جنين جيزى میكن است است؟






موضوع را خوب در نظلر داشته باسيد تا تا برايتان بكويم جرا.











 رُز با اندوه جواب داد:

- بله، رفته بوديم برایى مادرمان كلماى جنكلى بهينيم ذيرا مادرمان اين نوع كلها را

خيلى دوست مىداشاشت.
بلانش در حالم كه از ههرماش اندوه شـديدى مىیباريد، كغت:

- مادر بيهاره! جنان هالش خوب بود كه نكر نمىكرديم جنين بلايى يـــان شب بـر

سرش بيايد.
داكوبر در دنبالةُ سـنـان بلانش كغت:


 - آيا دمكده ميلوسك، اينجا است؟
 خيره خيره به او نكاه كردم و از تعجب و حيرت دو دو دلم عغب ر رفتم. - برای هـ

 - يس عمان مردى بود كه دو بار در ميدان بنك، خودش را به بدرمان رسانده بود؟ - آرى، خودثل بود.

رُز متفكرانه هِسبي:

- ولم، داكُبر، اين جنكها مربوط به هند سـال هيش است؟

- و اين مرد غريب كه آن روز ديدى به نظر هند ساله بوده - از سم سـال بيشتر نداشت
 را منكام بنك ديده بود؟
 - هق با شما است. هس بـون شك من كول شبامت اين دو نغر را خورده بودم و... با وجود اين..

 كمى در آن دمكده ماند كه من نتوانستم هجيزى بهرسمه بالاضره از من هرسيد كه آبا دمكده ميلوسك اينجا است يا نه؟ كنتم:
- بله آثا. شما الآن در دمكده ميلوسك مستيد.

جرسيد:

- معكن است بكويد خانم سيمون، نن زُنرال كجا است؟ جواب دادم:

هند لحظه در سكوت به من نگاه كرد و و وتى ديد من از ديدنش متعجب شدمام، دستش را به طرف من دراز كرد و دست مرا فشرد و كنت: - شما دوست ذُنرال سيمون، بهترين دوست د او دستيد؟
 - ولم آتا شما اين را از كجا مـمدانب؟؟ جواب داد: - زُنرال غالب اوتات با حقشناسـى از شما سخن مىكغت.

يرسيدم:

- شما زنرال را ديدهايد؟





- داكوبر، اين مسافر جطور آدمى بود9
 نهاده بود. موماى بلند و سياه از زير كلاه او بيرون مـيا آمد. - آيا جيانهاش زيبا بود؟

 لمظه در اتات ماندند. بعد مادرتان مرا صـدا زد و كغت كه آن مرد خبرهاى خوبى از طرف


 - داكربر، اين كاغذما اكنون كجا است



- بیر ما مدت مديدى در مند مانده بود؟ - آنطور كه مادرتان ممىكت: زُنرال هس از شركت در مبارزه يونانىما عليه تركها به

 انیليسى

 - خدمت به جه فردى؟ - خدمت بـ يكى از شـامزادكان بيهارهُ مندى. انگليسىما سرزمين اين مردم را ويران

 اين منحات نامى را خواميد خواند كه بايد مميشه به ياد داشته باشبيد، علت انـنـخاب ايـن صنفحات نيز، معين'است
دو دختر با سرعت دستماى خود را دراز كردند تا هتد برك كاغذى را كه داكوبر از جيبش بيرون آورده بود، بكيرند. سرباز بير كنت:


 خواندن هرداخت.


## $f$

خاطرات زنرال

$$
\begin{aligned}
& \text { "قسعنى از خاطرات روزانه زنرال سيمون" }
\end{aligned}
$$







ربالاغخره، اكر روزى اين بركها بدست او بيغتد و تو آنها را بغوانى تلب رحيم
 مديون او مستم و ثـايد سعادت بازيافت تو، تو و فرزندم را نيز مديون
تبشُ خوامد آمد.ه

 باش كه به فرزندمان ياد بدهى نام رجليا، را بر زبان براند. خوب تلنغ كـد ور وا آن را دوست بدارد.،
رُز با هشُمانى كريان از خواندن دست كشيد و كغت:
-
بلانش نيز كه در ميجانات خوامرش سريك بود تكرار كرد:
 كُذ به خواندن ادامبه داد:





 مهلات خود را نجديد نها يندي








 مسيلم كه من ازكنار آن رد مىشدمدم، فلطيد.،

 ازامراد زيردست آنانكه مبكى ازدزد








 كوهكمى را برداشتهام بلانش در هالم كه دستمابش را بهم متمل كرده و خواندن نامُٔ خوامرش را تـطع


رُز اشك جشم را هاك كرد و به خواندن ادامه داد:






 آودد، روى زانو به زمين اقتاد...



 انسان را از تن جدا سـازد.




 كردهايم. فردا جنك تطعى است و تكليف دو طرف را معين خوامــــكـرد. آتش


 كنار دندهه ليز خورده و بيرون رفته است. داكربر كنت:
-اين يسر شجاع نيز، همان طور كه زنرال نوشته ״جراحت سرده، برداشته است.


















دختر جوان ادامه داد:

- ا... و تو اواى هزيز، از منكام ملاقات اين زن جوان و و زيبا كه مادرت ادحـا مـمكرد نـزد مادرش بهل سال بيش ديده بوده است...، داكوبر كات:
- فرزندان من، در اين باره نه مادر شما، با من هرفى زده و نه زنرال. اين موضوع براى منهم، مثل شما عجيب است







ربدبْتانه هـامزاده اين زن راكه به سرحد پرستش دوست مىداشـت، קــــد
سـال بيش از دست داده است.
 هنين بدبنمتى بر من وارد شُود... خانواده ما بلون تو در اين كــــور بـربرها هـهـ

خوامد شـدى
داكوبر كنت:
 خداوند دو بهه بدو عمطا كرده اسست. اين نكت در عوض براى او تسلى مى آردد.
 خود سرش را بر شانة خوامرش نهاد و بلانش هنين شروع نمود:




 نكرده و ميهنان قوى و يرقدرت استا






 داكوبر، در اين منكام جند بار سرغه كرد، خم شد و متل اينكه به دنبال دستمال جهار
 بلند كرد و راست نشسـت سـبيلمايش را باك مىكرد.


زيرا او وتمى ازخانواده خود خبرى بدست بيامدد تسلى خوامد يامد يافت. (ريدر من كهكماكان رنيس كاركاه بنكاه آقاى ماردى است نوشُتـكـه آتـاى

شاردى يــر داكوبر را مم دربنكاه خود بكاركرفتهاست. دآكريكول، دركاركاه يدر


 جالب توجه مىخواند ومىسرايدريد رُز با تحسين خطاب به داكوبر كغت:
 داكوبر جواب داد:




 دوست خوب، داكوبر از سر راه برداشيته و در آغوش يرممهبت خود تربيت كريت كرده با آكريكول









 تربيت ميسبونر و مبلّغ براى خارج از كششور كار مىكتد و به زودى بـ بـ جانب آمريكا حركت خوامد كرد.u
رُز نكامى به داكربر انداخت و كنت: - كابريل تو كشيشى است؟ لهُوبر جواب داد:
 روحانيت به تن كرده و خوشحالترم كه مىيينم فرزند خودم بازوماى برهنه دارد و جكش


 مىداند جكونه جبران خدماتكرانبهاى او را بنها يد.

 مىسازد، زيرا به خاطرم میآدوندكه در آن سوى دنيا مستم و از تـو و فـرزندمان

دوم.






فرق بوسـاىكن كه من از تبعيدكاه به سوى مر دوى شُما مىفرستم.،













 تغس حيوانات مىفرستاد. تعداد הغسا جهار تا بود، در يك طرف آنها ميلهمايى آمنى كار

كذاشته شده و دوى باشّنه مىهرخيد به طورى كه با كشودن و جرخاندن آن ميلهما، كه به









 آدمى را دجار وحشت مىسـاخت
موروك كه بدون سر و صـدا وارد طويله شده بود، آمسته به قغس نزديك شدر در دايره



 آمرانهایى كخت: - مرك! بيا اينجا!

بلنكاز جا برخاست ولى جنان بـى حال و سست بود كه جندين بار روى دو بایى جلو خم


 كه اين جانور مخوف خشونت را به نرمى، خدرت را با سرعت بهم آميغت و در در عين حال كه ممدود بـىصدأ كام برممىدارد.






نغوذ اين مرد بر اين حيوانات هنان شديد بود كه "يهرودا، فورا، هس از اينكه مـوردي
 مداى نغس نغس شديد او شنيده میىئد.

 خوابيد و سر راروى دو دست كـرا دناشت






 موروك كنت:
-كائين... إنجا!



بىاختيار به لدزه درمىآدرد...




موردك در مالى كه به سرعت نزديكمىشـد، كغت:

- كائين، كاينين...










 غرق آب بود. موردك به وى كنت:
- خوب؟
-ارباب اين كار بدون زحمت نبود. خوشبختانه شب سياه است. باد به شدت ممىزدد و باران سبلآسا مسىارد.








 صدایى بيرمرد را شُنيدم و فهميدم كه درست عمل كردهام و خودم را از نغر آنها دور نكاه داشتغام..
-بله، ولتى كه سوت زدم، يبرمرد وارد تالار غذاخورى مسافرخانه شده بود و من خيال مىكردم كه او منوز آنجاست.








 من بود.
- كيفش؟ كيف بيرمرد... اين مهم است
 مىكردم، مىتوانستم آن را بردارم. - خوب، بعد... جه شنيدى ؟ آ

 و صـليبش ترار دارد. - خوب، بعد 9 - هعن برابى من مسُكل بود كه رديوش رال
 بكى از دغترما متوجه شد و و با فرياد ينجره را نسان انـان داد.
 -الى احمقت... معب هيز را خراب كردىى. كوليات كخت:




 خيال كرد كه باد بوده است
 طويلترين نيزهُ زبان كنجشكى و دوبوش ماموت سرخ را بـياود. - بله اربابـ
 هياط را نكاه كرد و دوباره كوش دادر. غول از نردبان هايين آمد و نيزه و د رديوش را را دمراه خود آورد. او كخت: - دوباره به سرداب بركرد، برو نزديك بنجره و ممينكه بيرمرد با عجله از اتاق خاره
 جراغ را به زمين بينداز، اكر با سا خرعت و مامرانه اين كار را انجام دمى مبلغى را كه هبلأ فول داده بودم به تو خوامم داد. - خيلى خوب، جشُم ارباب.










 استنادمالى باشند $\uparrow$










## توطله موروك

دختران، جس از خواندن دفتر خاطرات هـدر خود مدتى خاموش و غمكين بـ فكـر فـرو



 دقت تا كرد و در جيب خود كذاشت و و كـت －فرزندان مميبينيد كه جا هـه


 رُز كغت：
－اسم او جلما است．ما هركز اين نام را فراموش نميكنيم


 عليه انگليسىما وارد مبارذه شود، زُنرال را ملاقات كرد و در معين جا با بود كه بـدر شما اين اسناد و مدال را به وى س سيرد． －داكوبر اين مدال به جه درد د ما ما مـى


 خانُ شماره r واتع در كوجأ سن فرانسوا اقامت كنيم． －براى جه ؟

- عغريت مرى آنتدر زود به سراغ مادر بيجاره سا مـا آمد كه او نتوانست راز اين مسئله

 - بنابر اين امميت اين مدال برايى ما خيلى زياد است













رُز يرسيد:
-


 - النكر میكنى ما درست و به موتع به باريس برسيم ؟
 كه سرعت خود را دو برابر ممكرديم.
 جه وتت دوباره او را خواميم ديد؟ و در كجا ملاقاتش خوان
 مسافر او را نرك كرد نمىتوانست به فرانسه بازكردد، ولى هالا ممىتواند و مانعى براى او

> - جرا حالا مىتواند؟
$\Delta 1$ - زيرا سال كذشته بوربنها او را تبعيد كرده بودند، اتما مالا خودسـان از فرانسه رانده
 خوامد بود، زيرا اميدوار است كه بنواند شما و مادرتان را در $ا$ ا فوريه سال آينده ملاتات

- اوه، حالا كمكم فهميدم! يس مىتوانيم نسبت به ديدار او اميدوار باشيم. - داكوبر، آيا نام اين مسافر را مـىدانى ؟


 بدست كرفت و صمبمانه فشرد، و با صدايى مهربان و برمهر كه سراياياى وجود مرا به لرزه درآورد كهت: - جرا از من تشكر مىكنيد؟ مكر نكنتاند كه مر كس بايد ممنوع خود را دوست داشتـ

$$
\begin{aligned}
& \text { رُز در حالى كه غرق در فكر بود اين جمله را تكرار كرد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بلانش به دنبال رُز اضبافه كرد: } \\
& \text {-اوه اين جمله هـّدر زيبا و يرمعنى است؟ } \\
& \text { - اين مسافر به كجا میردنت ؟ }
\end{aligned}
$$






 - جه نكتهای، داكوبر ؟ - الث بامايش روى خاك باقى مانده بود و من متوجه شدم كه ميخماى كف كنش او به شكل صمليب كوبيده شده.

 يك صليب.

- داكوبر مiمود از اين عمل جيست؟ ؟
- شايد لغط در نتيجهُ بك اتغاق، آرى فتط بك اتغاق باشُد: امتا، اين صليب برابى ما نتيجه

 كر




منطتئ شمال رمسبار شـويم.

 است. او مىكتت:

- نغع آنها در اين است كه مانع رفتن من و فرزندانم بـ باريس شـوند. يفينا جـز ايـن
 امرى محال ممىسازد. و با كغتن اين جملات تدريجأ نالميدى وجودش را فرا مىىرفت. رُز كنت:
- شايد همين اندوه ناكهانى و غيرمنتظره باعت بيمارى او شـد












وحشيانه سرباز رااز جا براند، رنكش بريد و و فرياد كشيدي

 ju

 ثاريدار شد و هراغى را كه روى ميز مرار داشت خام












 بود. بلنك آن جنان سـرسـختانه و وحشيانه به طرف ميلهما حمل كرد كه ناكهان مــار وـارمت






 سرانجام ههلوى هيوان رادريد. ناكهان اين كلمات در فضـاى ساكاكت طنين انداخت : - زُويال... نترس، من اينجا هستم دُويال دريا...




 خفنآلودش لر جستجوى سبنه زُويال بود.

داكوبر تغل رادر دست كرنته و بيهوده آن را تكان ممداد و فرياد مىكتيّيد :
 آنكاه با خـّم فرياد زد :

- ما بسسلاح مستيم... ما بـىدذاعيمّ...
 - سـاكت، داخل شدن بى فايده است. وكرنه زندكى تو در خطلر مىافتد، بلنك من هار و خشمكين است.
داكربر با صدايم دلخراش فرياد زد : -امتا، اماّا اسب من... اسنب من.
رامكننده جانوران با فريادى تهديدآميز كعت :




داكوبر ناميدانه التماس مىكرد و و زارى میى منمود :
 موروكاز بيكت دريهه نآديد شـد
غرش جانوران و فريادهاى داكوبر مـه ساكنثن مهمانخانْ (شامين ســفيد) را بــيدار كرد.







مهمانغانه رفتند تا او را از اين جريان مطلح ساز

 كمكم غرشما فرو ممنشست و جز غرغر آمسته و مدامامانى يمدريى و شوم موروكى كه مىكغت:

- ("مرك، بيا اينجا مرك" هيزى نمى وشنيد.

كند كه با احتياط مر هه تمامتر از دريجهُ زير شيروانى به انبار مراجعت ممكرد.

 بودند. به داكربر نزديك يمد و كغت :

 تتمبير خود شماست بايد دقت بيشنترى مىىكرديد.


 كشيد. در باز شد. كوليات در آستانه آن بديدار شد و و كا كـت : - حالا مىتوانيد داخل شويد، ديكر خطرى وري وجود ندارد.








افتاد.
داكربر از ديدن جسد خونآلود و بارهيارها اسب بـى حركت در جانى خود ايستاد و آبار








 هدهه در آمده و خشممآكين خود را روى موروك افكند. با يك دست كلوى او را كرفت و با
-الى رامزن... مسئوليت مرك اسبب من به كردن توست !











 صـاحب مهبانخانه جنين كغت : - شما حق داريد من خيلى تند رفتار كردم. كاسئ صبر من لبريز شد. امتا اين مرد نبايد

صـاحب مهمانخانه حق را بـ جانب رامكننده حيوانات دار داد و كغت :
 شماست. شما افسار اسب خود را مـعكم نبستهايد. اسب آن را باز كرده و و بدون شكا ماز در نيمه باز انبار رارد شده است

 بودم تا جانوران از نرسيدن هوا خفه نشُوند. ولى در مغسها كاملأ بسته بود و از اين نظر احتمال خطر نمىتروفت.
يكى از تماشاشـيان كغت:

- معينطور است...

يكى ديكر ياسخ داد:

- ديدن اسب كافمى است كه هلنك را بـ خشم آوري آوده و او را وا وادار به شكستن مغس كند. اين موروكا است كه بايد از اين بيشامد شـيا شكايت كند. داكوبر كه از شُنيدن اين حرفـما صسبرش تمام شـده بود كغت :
- اين عتيدهماى كوناكون برای من الميتى ندارد. من مىكويم كه مماكنون يا اسب يا ما

 خونآلود خود راكه تا آن لحظه در آستين رويوش بنهان كرده بود بيرون آورد و كغت :
 هستيد. شايد من تا آخر عمر از دست هب نا شانص بمانم. نكاه كنيد. بلنى دست مرا مجروع

ساغته است!

 דخاوت خود را به تنع موروك اعلام داشته بود، به مهتر خود كغت :
 جه زودتر به دنبال شهردار بروى و او را اينجا بياورى. او قضاوت متمر و جه كسى بيكناه است دنـ سرباز كغت - اتفاتأ من مـ مى خواستم ممين بيشّنهاد را بكنم، زيرا خودم نمىتوانم تاضمى خودم

مـاحب مهمانخانه كغت :

- فريتز، زود برو نزد شـهردار.

 شود به سرباز كغت :

 را معراه بياوريد. زيرا من فراموش كردم كه در موتع ورود آنها رااز شما مطالبه كنم. سرباز چاسخ داد : - تمام آنها در كيف من است و السـاعه برايتان خوامم آورد. آنكاه دستما را دوى جشمان خود








 عجله نوشته بود به محض ورود بـ آن شهـر بـ بـ صـدوق بست بياندازد. آدرس اين نامـ هنين بول:
رآقاى رودن،


فرار...







 بود.
سرباز در حاليكه در را باز مىكرد كفت :
 ورود به اتاق مات و مبهوت ماند، زيرا تاريكى عميقى در مـه جاى آن هكمفرما بود. فرياد كشيد:

- فرزندان... هرا اتان اينتدر تاريك است؟ هرا هرا هراغ خاموش شـديه.



 خود را به طرف او دراز كردند و فرياد زدند
 سرباز دستماى كوجك آنان را در ميان انكيـنان خود كرفت و با خوشـحالـى فشـرد و كغت: - آرى فرزندان، من مستم، متل اينكه در نبودن من خيلى ترسيدهايد؟ اينطور نبست؟
- هرا هراغ خاموش شده



 محكم نبــته و وحشت دختران نيز مغدارى شـاخ و و برك بـ بـ آن اضـانه كرده است است.







-امكان ندارد، هيهِ ! بلانش يرسيد : - داكوبر جه اتغاقى افتاده است؟







داكربر هيزى نمى




 عمبانى شُده، ديكر جرأت نمىكردند كه سئوال خود را نكرار كنند.

سرباز، دستماى خود را دوى بيشانى كـيّيد و در حاليكه منوز در اعماق حانظه خود
 يك باور تلثى كند، زير لب مىكیت :
-نـ... نه... اين ممكن نيست... نه !
 صندلى ترار داشت دويد. مـه هيز را با دتت جستجو كرد، هندين بار كشتّ، همه را زيرورو نمود. اما باز مم اترى از آنها نيافت، اين بار كه كاملأ بى بال و از خود بيخود شـده بود روى ميز تكيه داد. با مس تدرت و معاومتى كه داشت، هنين مىنمود كه تـريجا آخرين نيروى خود را از
 داكوبر براى آخرين بار به دامان يكاميدوارى كودكانغ جنونآميز و محال پناه برد، با شـدت
 آنها كنت :

- زود بكويُيد، آبا آنها را به شـما سيردهام تا برای من نكامداريد؟ بكرئبد !
 افتادند و فرياد كميّند : - خداى من، جه شـده داكوبر ؟ با صـداتُى يرطنين و تأثربار فرياد كشيد
 شيكم خود را هاره ممكنم.
 و كزيه را سر دادند. هردهُ تاريكى ششمـان سرباز را جوشاند و خوامران را با با بهت و حيرت به او نكاه مىكردند.
ولى كمكم سركيبه از بين رفت و نتايج شوم و تأسفـبار اين واقعيت تـلـغ در بـرابـر

 كربه مىكرد، كلمات مغطلع شنيده شد :


 كردند. در اين ضمن هارس رابازوررا در فضا طنين افكند و فرياد مـاهب مههانخانه شُنيده


# - سی خود را آرام كنيد! عجب، او را سـاكت كنيد! آتاى شهردار تشريف مىآورند ! 

 رُز كنت:- داكوبر میشنوى؟ شـهردار آمده !


 داكوبر، در تمام زندكىاش هميشه از فداكارى و فرزانكى خود الهام كرنته بود، بنابر اين احساس مىكرد كه چارهاى جز چناه بردن به دامان عدالت شهردار ندارد، و تمام كوشش
 مصمـم از جا برخاست و به بهعها كغت : - فرزندان، نترسيد، اين نجاتدمنده شماست. او مـىدانست كه سرنوشت بهعها به اين ملاحات و مذاكره بستكى دارد، بنابر اين فورا خود را مرتب كرد و حالت عادى به خود كرفت.

 باشد، اين شـخص خود شهردار خوامد بود. تَش تلبش كمكم افزايش مسيافت، دست خود را روى تغل كذاشتٌ. در را باز كرد و كنت


## - رابجازورا، سـاكت باش، بيا اينجا !

سك با بیميلى آشكارى دستور یبرمرد را الطاعت كرد. سـرباز هند بار سی را امر به سكوت داد. مـاحب مههانخانه، كه در يك دست فانوس و در دست ديكر شـب كـلاه داشـت شـهردار را مـترمانه به داخل اتاق رامنمايـى كرد. شهردار از آخرين بله بالا مى آمد، و از اينكه داكوبر در اتاق را بست متعجب شـده بود، ملل اين بود كه مىخوامد مانع ورود او شود. با صـدايـ خشّن برسيد : - جرا در را مىیبنديد ؟ داكوبر باسـن داد : - اولأ براى اينكه دو دفتر جوان به دست من سجرده شـدهاند و در اين اتاق خوابيدهاند
 سباسكزار خوامم بود.

شهردار با اومات تلغى باسخ داد :
 آنكاه به طرف صـاحب اي مهمانـانانه رو كرد و و كنت : - فانوس خود را اينجا بكذاريد و برويد.

 يك رويوش به تن كرده بود، شـخمى تنومند و تتريبأ در سن شـشـي
 شهردار با يك نوع بـىحوصلكى و خشسونت يرسيد : - عجله كنيم... آيا دليلى براى نو نوجيه عمل خود داريد داكوبر با صدایى محكم جواب داد :

- آكاى شهردرار، من كارى نكردهام كه كا آن را توجيه كنم، بلكه بايد شكايت كنم.


- آيا مىفهمى معمـود من از طرح اين سئوال هيست ؟
- آكاى شهردار معذرت مىى موامى. من موضموع را خوب نغهميدم، فتط خواستم بكريم




 داكوبر، كه بر خلاف ميل باطنىاش مجبور شـد
 خندان بدمد.




به آخور مىسبتيد.


 نبستم 9
关 $\quad$ 关 - آتاى شهردار، من اين را نمىدانم، امَا... شهردار با بىحوصلكي باستخ داد :


احمحانهاى مىزند!
هـره سرباز ناكهان ظامر ساختكى و اهبارى غود رااز دست داد و به هيانعاى جدى تبدبل شد، با صـدايى بلد و اضبطرابآميز كغت :

 دستماى ظريف دخترما را مىليسبد، حالا ديكر به كسى سوارى نمىدمد، آقاى شــهردار

 صدايى آرامتر كنت : - من ممدانم كه شما براى از دست دادن اسعب خود الغسوس مى اخوريد و متانثر مستيد.

 نعمتوانند بياده مسافرت كنند و آنتدر فتيرند كه نمىتوانتد از كالسكه استخاده كنند... مـا




 طرفـ و آن طرفـ مىبرد، تجاوز نمىكند و از بدو كودكى با بدبغتى دست بـ كريبان ريان بودهاند،



 جبراننايذير است 9 40 شهردار كه باطنأ مرد نيكغواه و خوش تَلبى بود، تمت تأثير حرفـاى داكوبر فـرار

- هرا من حالا متوجه مىشوم، و از طرف ديكر ميل دارم اطلاعاتى در باره اين يتيمان بكيرم، هند سال دارند - بانزده سـال و دو مـاه... دوتلو مستند.
 ردزنه اميدى در كوشه فلب داكوبر باز مـد د هـرسيد :
 من زياد باعت نكرانى نيست. شما حق ما را خواميد كرفت...

 وحش خود را باز كذاشته است. او به من كنته : - ادستم مجروح شدهد.... و شما جواب ممدميد : - اساسب من از بين رفته، و به مزار و يك دليل مركا اسبم خسارت جبراننابذيرى استا.. سرباز بير بالبغندى كفت :
 مـان هيزيست كه من كنته بودم، زيرا ممانطورى كه خودتان مـ تأييد مـىكنيد، ايـن اسب تمام سستى مرا تشككل ممىداد. - مسلما ممينطور است! شما نبايد ميجكونه خسارتى به او بهردازيد، هر دو يك اندازه

 سرباز با سـادكى عجيبى بيسيد :
 شهردار سخن سرباز را تطع كرد و كغت : - هطور! متصود شما از مبلغ هيست؟ من مىكويم كه نه شما به او مديون هستيد و نه او به شـا.
- او به من مديون نيست


 داكوبر چند لعظه مات و مبهوت ماند و بدون اينكه باسخ شهردار را بدمد با افسردكى الا

关 اميدش به لرزه درآمد. بالاخره با صـدايـى كرفته كنت :
 زندكى رامكننده جانوران بايان نداده و او مىتواند به حيات خود معهنان ادامه دمد، امـا از
 جبران كند. شهردار ييش خود خيال مىكرد كه بااين حكم، يعنى اعلام عدم مسئوليت داكوبر نسبت
 موروك، تا اندازهاى بر روى كاتوليكماى اين كشـور نغوذ داشت، مـغصوصـا اين نفوذ نسبت به زنان آنها افزايش مى يافت، هون او مــا
 مىكنند. بنابر اين لجاجت سرباز بار ديكر ششهردار را بـ خشم آورد و دو باره تيافه خشنى بـ خود كرفت و با صـدايـ مـحكم كنت :

- كافيست. كافيست. حالا موضوعى ديكر، الورات خود را نشان بدميد


 بك ولكرد توتيف كنم ؟ داكوبر از شنيدن (ااوراق" رنكش چريد، ولى سعى مىكرد كه بريشانى خود را با حالتى اطمينانبخش بنهان سازد.

 وضع ولكردان را، اينطور نيست؟ بالاخره شما بهتر ممىانيد كه مرد شـريفى كه با دو دختر جوان مسافرت مىكند.
- 


 برخاستند و لباسماى خود را يوشيدند.




ههره دلغريب و جذاب افتاد، سراها تحسين و حيرت از جا برخاستا - دخترمابي بيهاره اينها مستند، آقاى شهردار آيا مـىتوان كذرنامهاى بهتر از از اين به شما نشان داد ؟
 تندخوتر ساغته بود، امتا از ذوق و حساسيت بـىبهره نبود. بيش از بيش آنها را ورانداز كرد و كنت:

- بهعماى عزيز، غيلم زود يتيم شدهايد. مثل اينكه از راه دورى مـى آيند

 اينهاست كه من از شـما تخاضـاى عفو و استمداد دارم. بـ خاطر آنـها




 من براى خسارت ابنتدر بافشارى كردمئ - جطور، جكونه آنها را كم كردىى ؟


- ديروز و امروز كيف شما كجا بوده ؟



 كه تحريبا تحتق بيدا كرده بود از بين برود. او بازوى چشا


جانوران به وسشت انتادند و هند مدم عتب رفتنـ ههرهُ سرباز برافروخته شد و احساس كرد كه بار دبكر شعلهماى خشمش عليه عامل

 موروك به شهردار نزديك شد و مدت نسبتا زيادى در كوشى با او حرف زد. با اينكه

شهردار اول متعجب ممنمود! كمكم قيافأ كاملأ كنجكاوانه دقيفى به خود كرمنت، كادكاه آثار

 تدريجا افكار و نظريات او را نسبت به دو دختر يتيم و سرباز تغيير داده و آن را سـرشار انـر از بدكمانى و كينه ساختـر
داكوبر اين تغيير جهت ناكهانى را مشامده كا كرد. شهردار با شمدت از جا برخاست و كغت :
 هم تبول داريد كه اكر نيم شب كسى را الز خواب بيدار كنتد مسلمأ تمركز فكر ندارد، شـــــا واقعا خدمت بزركى به من كرديد.


 نــاند، موروك دوباره به قافهى نزديك شد و و او را متوجه بهـهـا سا ساخت، بار ديكر كنتكوى دركوشـى شُروع شُدي
در اين منكام شهردار دستماى خود رو را به طرف آسمان بلند كرد و كغت :




 اين مرد قيافا خطرناكى دارد.... نكاه كنيد!




 لبريز شد و به طرف موروك آمد و كغت :
-اين مصحبتماى آمسته شما با آقاى شهردار در بارهُ من است؟

موروك خيره خيره، به او نكاه كرد و كفت :
-

# - جهرا با صداى بلند حرف نمىزنيد ؟ موروك با بـشـرمى باسـن داد : 

 مىشود.
داكوبر، كه تا اين موقع دستماى خود را صـليبوار روى سينه كذاطتن بود ناكهان آنها را بايين آورد و مشتهاى خود را كره كرد. اين حركت سريـ بتدرى برمعنى بود كه خوامران از وحشت فريادى كشيدند و خرد را بها او رسانيدند. سرباز به شـهردار رو كرد و در حـر داليكه
از خشـم مـىلرزيد كفت :

- آلاى شـهردار دستور بدهيد كه اين شـغص از اينجا برود وكـرنه او مســنول تـــام

شهردار با مسايـ بلند هاسـن داد :
-     - 

داكوبر كه از خود بى رخود شـده بود كفت :

سـزايش است به او خوامـ داد !
شهردار با تياغهاى خشـمآلود جواب داد :

 كشيدهاى، على داكوبر با نكامى وحشتبار كفتهماى شهردار را تطل كرد و فرياد كشيد : - بدبخت!

شهردار از ترس نتوانست بقئُ كلمات خود را ادا كند. سرباز بازوى دختران را كرفت و

 از سد و وضـع و تِيانهُ تهديدآميز سرباز به وحشت افتاده بود كرفت و كفت:

 هستيد در صورتى كه بااين دختران مـل دختر خود صـحبت نكنيد، ممان رفتارى راكه با با اين
سـك (الشاره به موروك) كردهام با شمـا مـ خوامـ كرد. مىشنويد!؟







 والمعيت اين صـحنه ترديد داينتي


 داكوبر فريب خورده و فرياد كشيد
 كنى! خوامى ديد در لايزيك زندانهاى مناسبى در انتظار موجيان فرانسوى
 با من بيا... تو ممروىى...






 و دستش را بدمان او كذاشاشت تا از فريادش جلا







 مذاكراتش با شهردار توليد سو وغنا كـن كند. داكوبر به دخترما كنت :
-امشب بايد ثابت كنيد كه واتعا خون سربا - داكوبر، ه4 خبر شده؟ مـا بايد جكار كنيم ؟



 كريختن را باز ممكذاشت


 سرباز يير بنجره را به آنها نشـان داد و و كنت :

 تمام زحمتمانى ما به مدر خوامد رفت - بازداشت؟! زندانى! جدايع از از تو بـ


 بكذرده كار ما تمام است... زود باشيد، فرزندانم به من اعتماد كنيد. نشان بان بدميد كه دختران
 - *



 اتاق آويزان شـده بود افتاد و فرياد زد :

- آهاى شـهردار، خود را از هنجره فرار كردند، اينها يُياده مستند و در اين شب طوفانى و تاريك مسلما زياد دور نسدهاندا
关 بـد
شرافت من و تو در ميان است.
موروك هب هث بـ شهردار نكاه كرد و كغت :


 درها را باز كنيد. فراريان را دنبال كنيد. آنها نمىتوانند بكريزند. بايد به آنها مرده يا زنده

دست يابيم.
كوجة ميليو - دزورسن

موروكى رامكتنده جانوران كه مىديد داكوبر، اسب و اوراق و يول خود را الز دست داده

 معطلى آن را بست كند. آدرس نامه اين بود :

 در ملالى شكل و دو بنجره آمنين ديده مـيشدر




 مختلف كره زمين يراكنده بود. ميز سيامى در در مجاوري
 دورتر بين دو بنجره يك ميز تحرير بزرى با مقدار زيادى كارتن ديده مى يشـد












 بلند بالابی بود.




 بود هنين مینمود كه بيش از سـى و ششس يا و وشت سـال ندارد، هيكل بلند تــامتى داشت، ششمان خاكسترى رنكش جون برق میمدرخشيديد.






 مىداد كه شخضص بسيار خوش سليقهايست و منوز مىتواند در ميان مردم وجهبالى داشـنـ باشد.




تهغته است.

$$
\begin{aligned}
& \text { رودن، منشى شخفص تازه وارد هنوز مشغول نوشتن بود. } \\
& \text { اربابش سئوال كرد : } \\
& \text {-از دونكرك نامشایى رسيده ؟ }
\end{aligned}
$$



 منشى بدون اعتنا كنت : -اميدوارم. - نامسا ارا ال مم جدا كردهاهى ؟ -

- نامهها مميشه در هاكت الست و براى مغصدمانى مشخص ممرسـد و طبق دستور من به اينجا آورده مىشيود.
- مميشه.

شــــــا بايد جوابشى را بدمـ، تـا بكويم جه بايد بكنى.


- طبتهبندى كردن لازم نبست.

 منك كنت بـ عنوان كاييتان خدمت ممىكردم و از آن موتع تاكنون خدمات برارزشـى برايى من انجام داده است.
 فرستاده.
- توضيع بيسترى بدميد.
- آكاى آردوين كزارش محرمانه آحاى سجيندلر رااز ممين شهر فرستاده. - ديكر هـ




 كزارش را شردع نمود. - ("بازركان" خبر ممىدمد كه „مأمود" ممیخوامد بانكدار را براى ״تصفيةُ حسـاب" نزد...

رعئهُ كوجكى به ارباب دست داد و كنت :
 - ولم (مأمور) كمى ترديد دارد.
 -در. تنهايى و سكوت فكر "مأمور" را تحت تأثير ترار دار داده، بعد تك تك تك موارد را راكه در

 مرض وبا مرده است، زيرا اين مرض از شمال دوسيه شروع شـده و از راه لهستان تدريجا يبش مى آيد.
ارباب رشته سخن منـيّى را تطع كرد و كغت :

 موضبوع جهارم شرايطلى دارد.
 مى مهعى؟ جنكى سرسـختانه و بـىرحمانه. بعد ؟



سوءظن دا بائولو در ذمن ياران او بوجود آو آورده. - يادداشت ككيد، به (دوبله سى) دستور بدميد كه بيست و بنج سـكه طلا برانى بانولو

در اين موتع دو ضـربه به در ورودى خورد. ارباب به رودن كنت : - ببين كيست. منشّى از جا بلند شـد و از اتاق خارج شُد. ارباب در درياى فكر خود غرق شـده بود د در امتداد اتاق تدم ممىزد.


 كه در نظر او بر سراسر نقاط دنيا كسترده مـيشّد.

از این فكر شیینماى پيشانيش باز شُد و از هشُمانش برقى جهید، بادى به دماغش افتاد و از تيانه مردانهاش شرارهمایى تدرت، جسارت و غرور ظامر شد. به كره زمين نزديكِ شـد و دست قوى خود را روى تطبب كذاشت. وتتيكه منشى داخل اتاق مىشد، تيافه ارباب دوباره
 - از دونكرك خبرى نيست.

با اين سيُوال آثار تأترى دردناك بر جهرهاش نقش بست و دوباره سئوال كرد : - از مادرم ميه غبرى نيست؟ عجب! سـى و شش سـاعت نكرانى و اضطراب ! - به نغّر من، اكر شـامزاده خانم خبر بدى داشُت، حتما نوشته بود. احتمالأ حالشان دو

به بهجودى میدود.

> - رودن حق با توست، امميت ندارد. حالا ببين اين نامـهـا از كجا آمده ؟ رودن جس از نكاه كردن بـ تمبر روى باكتها جواب داد : - از اين جهار نامه، سـه تا مربوط بـ جريان مهم مدالهاست. ارباب با تيانهانى كه حاكى از المعيت اين موضوع بود بـر فرياد كشيد : - خدايا شيكر! به شـرط اينكه اخبار مربوط به آن اميدبخش باشد. رودن جواب داد :





 آمد و كنت:

 مدالها را تمام كردى 9


- آن را برایى من بغوان، و اخبار جديد اين سـ نامـا را را مـ بر بر حسب نظم و و سلسله مراتب وتايع به آن اضنانه كن.



كافى حق مطلب را ادا مىكند يا نه، زيرا خوب مىدانى كه كيرنده آن نبايد از مـه هيز مطلع

رودن آمسته و شمرده شـروع به خواندن مطالب زير كرد :








 فيرمستقيم حبارتنداز:
 با يكى از اولاد خانوادة مذكور ازدواج

 با يكى از اولاد خانوادة مذكور معيم باتاميا ازدواج كرده). رنسل يدرى :
 ادوشيـيزه آدرين دو كاردوعيل، دختركنت رن رن ين (دوك كاردويعيل).


روى آنكلمات و تاريخها يـ حـى شك شده است.
 روز Ir

 ننعــان در اين استكه ميجيكـ از اولاد اين خانواده به استثناى كابريل رن پين،

كشـبـ مبلغ در خارج روذ








 بيروزى به كار كرفت شده و در معابل ميج مانعى عقبنشينى نكرد و در عين حال با كمال مهارت ظالمر را حنظ كرد
رودن چس از اضـافه كردن كلمات ارباب جنين ادامـه داد ：




 „كازارش شماره يكهي










 به فرانـه بازكردند．اين شـخص نعال، مؤمن و مصـمـ يكى از افراد خطرناكـ تلقى

شده اما دوشيزكان سيهون خطرى ندارند. مىتوان اميدوار بودكه دراين سـاعت أنها در نزديكىماى لا ييزيك توقيف شـده باشيند. ارباب سـغن رودن را تمطع كرد و كنت : - حالا ناماتى راكه از لاييزيك آمده باز كن و بـخوان، ممتوانى از اين راه اخبار را تكميل كنى.

- هه خبر جالب توجهى!



 مالىرتبه شده است. ارباب كخت:

 بادداشت اضـانه كن.
منشى اطاعت كرد و خلامـ نامه موروك را به كزارثل افـافه كرد : „كارارش شماره




 است به منوان وسيلهاى مليه خودش بكار بار افتد.
اكر باز مم احتياجى به نكات لازم براى حمله به او و و فعاليت عليه او باشـد





 دوستان بدو خبانت مىكند و مخغفىترين و بـنهانىترين كارماى او او به وسيله ايـنـ

درستت افثاه ميكردد.
"

## شا مزاده جلها






 بعالطلاع بوده و نمىدانندكه يكى ازاين مدالما ارياب صحعبت رودن را بريد وكغت :

- حالا نامة باتاويا را بخوانيد تا بتوانيد اطلكامات مربوط به جلها را تكميل

كنيد.

- باز مم يك خبر خوش... آقاى (زدزه وانديل)كه درباتاويا تجارت ميكند


 دمددست فرستاده شـده است.
.
- ما در اواخر ماه اكتبر مستيم.
- كمكم ماه اكتبر به بايان ممدسـد. تازه با با تبول اينكه شـامرزاده جلما آزاد شـود و بتواند هندوستان را ترك كند، برايى ماه فوريه به باريس نخواما بامد رسيد. رودن دوباره ادامه داد :
- واندامل خيلى متاسفاس است كه نتوانسته فداكارى خود رادر ادر اين مورد نشان بان بدمد، بر





 بدمى. حالا با اين اطلاعات جديد يادداشت جلما را تكميل كن.

رودن شروع به نوشتن كرد. جس اذ هند لحظه، ارباب او را مخاطب مرار داد و با تيافة بخصوصم كنت:

- آكاى دامل در بارة زننال سيمون، مركـ هـر جلما و زندانى شدنثى بـا تـو صــعبتى

نكرده؟

- نه او در اين باره حرفى نزدهـ.

ارباب ساكت شد و متنكرانه شُروع به تدم زدن كرد.


> آقاى رراك رن بین، معرون بد دونو.






 نهـتـت
*ه
كابريل رن بِكشيش مبلغ در خارج.






 بر خلاف ميل خود و با نغرتى كه در اين باره داشـت، وادار به ورود به اين دستكاه


 مغزش براز بدترين وزشُتترين مقايداست، با اينكه آدم مطـنـن و بركارى بشـــار
 مهين دليل لازم بود كه از معاشرت او با كابريل جلوكيرى كردد كابريل با وجسود

 را تبديل به خطرناكترين اششخاص كند، بنابر اين مواظلبت و مدارا با او بینها يت







 به پاريس بغرستند.
ارباب دوباره رشته كلام دودن را تطع كرد و كغت :

 مأموريت مذهبى بردد.

- عجب بـ احنياطمى بزركى !

 غرانسه فرستاده خوامد شـد. - هس اين نكته را مم به يادداشت او اضـانه كن.


دوثيزه آدرين رن ين






 مجبيب و خريب و مخفغيانه اين دختر را خننى ميكنند، مورد تقدير قرار دارداد، ولى
 كرد، زيرا. رودن نتوانست ادامه دهد. دو ضربه به در نواخته شـد و رشته كلامش را تــــع كـردد،
 نامه به دست داشت جنين كغت : - شامامزاده خانم از عزيمت تامبد استناده كرد وـي ... ارباب نكزاشت رودن سـخنش را نتام كند و فرياد كـيّيد :

 بيشانيش آثار تعجبى عميق و دردناك، و تأثرى شديد بيدا بود. فرياد كشيد : - آه! خدايا! مادرم! آه! مادرم !
 ارباب در حاليكه سر را بـ بايين انكنده بود جواب داد




 و دو شب بيوسته راه رفت تا به محل شا بامزاده رسبيد. رودن دستما را روى مم كذايشته و به نزطه نامعلومى نكاه ممكرد : - خدايا؟ جه بدبغنى بزركى !




كنم. زود باش!
نوكر با عجل از در اتاق خارج شـد
 بين دستما بنهان كرد و با هسدايى تأثربار مىكـت :

- مادر... مادر... ديكر تو را نخوامم ديد!... اوه! هغّدر بدبغتم !


 هند لحظه بردن دل به دريا زد و كنت :

 رودن نامـ را بـ ارباب نــان داد و كغت :
 شده و من نمىتوانم آن را باز كنم...
با ديدن علامت روى باكت، آنار ترسى احترامآميز بر بـيشانى اربـاب نـتش بست. بـا
دستى لرزان آن را هاره كرد د فهط اين هند كلمه را ديد :

آقاى دويله سى وظا يف شـهـا را انجام خوامد داد و در فياب شـهـا به امود رسـيدكى
م مكند.
ارباب فرياد كشيد :
- خدايا بدون ديدن مادرم عزيمت كنم... اين جنايت استـ... بااين عمل مادر خود را عملاً

و با دست غود كشتهام... آرى اين جنايت است...


 منشى خود داد و در هاليكه آمى از جكر برمى آورد كفت :






 خود را عملأ اتبات كثد و او را در مـمان جا نكا نـهدارد.


 دادن وظليه خود دو ضربه به در نواخت و كغت : -كالسكه هاضر است
 سـاخت. ارباب از آهارنمان خود خارج شُد، با اينكه ظامرا نشان دمد، ولى رنك هريدكيش كاملأ مويدا بود. در حاليكه نامعانى به دست داشتـت رودن را مغاطب ترار داد و كغت :

- مماكنون يّيكى براى مادرم بغرست.

منشى جواب داد :

- هشّم فورأ خوامم فرستاد.



 به دنبال ارباب راه افتاد و او را تا جلوى كا كالسكه معرا كالسكهجم روى خود را بركردانيد و كنت : - آكا، از كدام جاده بروم ارباب رودن، بدون اينكه بتوانـد جـلوى آه هـرسوز و كـدازى را كـه از اعـماق تـلبش

برمىخاست بكيرد، كنت :

- از راه ابتاليا !








 مىانكند، منكاميك در متابل كره قرار كرفت، مثل ارباب آن را دقيف و كنجكاوانه ورانـانـان

مىكرد، اما بر خلاف او كه نكامى مغرورانه و آمرانه بر آن ممافكند و مـى رخواست در سـايه

 شكارش را ممىيند و با نكامى تحفيرآميز از آن در مى اركنرد، اما رودن مثل خزندهاى بود كه با زهـت زياد خود را بـ طعمعاش رسـانيده و در تاريكى و سكوت بر روى آن افتاده و بـا جنانال مركبارش مىفشيارد.
رودن، هس از هند لحظه بـ ميز كار خود نزديك شـد، دستما را با شـدت بهـ مــاليد و
 نمىآورد نامـأ زير ران نوشت :
'رياريس، سامت نه صبع،



 نامه با مدود او به رم در دست تو خوامد مد بود بود
 مهانطوريكه من توتع را از او دارم. هر وتت كه اين منده رأى را در اختيار داشتهـ
 تا حدود امكان و تا آنجا كه قدرت دارد درد


 منكاميكه اين دو شـصس تارماى سرنوشت دفت تن از بازماندكان خـانوادهاى را كـه
 اسرارآميز كه خود نيزاز ميان آنها برخاسته بود، براى حمايتاين خانوادد مدام در تلاش و تكايو بود.



 AA

تعجب اينجاست كه اين خانها ممواره خاموشى و تاريك بود و از جنبو جوش و و ميامو





 را به آرامش جاودانى سبرده است كجاست؟ ؟ اين دره دورافتاده جيست كه هر يكاز اين مردكان كربه ممكنند؟








 اين وبا است!!!






 مصهنان متغكرانه به راه خود ادامه ممىداد، فكر مـمكرد
"





 را هشت سر كذاشايته است!


 بافق مانده است؟
"افـطـ مغت نغر بيش باقى نماندهاند، دو دختر يتيم كه يدرشـان تبعيد و مادرئـان در بهدر
 مشهور و نروتمند و بالاخره يك ييشهور.






 و جون كردابى مرادر خود فرو مىبرد و... ندائى فرياد مىكيشد : - برو!... برو!

- بكذار هداهل وظليفه خود را انجام دمم. كار غود را تمام كنم !
- برو!
- فتط يك ساعت مهلت بده! يك ساعت استراحت.
- دور شو!... برو!...
- افسوس! مهبوبان خود رادر لب يرتكاه باقى ممىكارم !



 كريغته بود و به دامان من بناه آورد، از من تتافـا كرد كه لختى بر روى سككىى سنكى من
 ممىفشرد و... و با ملايمنى تأثربار به من مىكغت : - رنع میبرم!... با خشّم و خشونت او را راندم و كهتم :
 سنكدل بو جود مىآورند! برو! برو ! آنكاه آمى جكرخراش برآورد و كنت :



 تمام نيرو و تمام تدرت بيان خود را در راه ترويج اين سـننان بكار انداخته و جه بسـيار از

 روز بـنشايش فرا نرسيده! ترنهاست كه اين سزای من است، وه! هـ سـزاى عنايمى است، من مسواره بـيهاره و سركردانم مركز نمىتوانم به كمك بازماندكان غوامر عزيزم بشتابم و بيش از مـه به نام اين خانواده رنع مىبرم.





 است، دوباره به سبر بعهايان خود ادامه ممدميم، با ديدن اين زن يعنى تنها كسـى كه در دنيا مثل من در بايان مر ترن زنده مىماند فرياد مـىكمّم:



 تو نيز جلوكيرى مىكند.،



 رىى گلب كذاشت و لمرياد كـيّبد :




 برسد. آيا ممتوانيم به موتع برسيم؟"،

 تمام عظات فود مناتجر كشيت.




 سيامى شـب و غرثل طو انان، ناهيدي شد.

وتتى كه رودن از انتهاى كوجه دورافتاده و اسرارآميز (ميليو) به باريس نزديك مىشـد



 يكى از رابطين رودن در آن اقامت داردي.






 بكاز كرهماى يوست آن كل عجيبى آويخته است









سككتى تمام در بيرن كلبه حكفغرماست، و ميه الثرى از نسيم نيست با اين وصف.



















 كيامان بلند شد، راست ايستاد، با دتت كرش داد و آثار نعجب و هيرت در قيافغاش نمايان كرديد.






 شـنص جوانى بودكه بيشاز بيست و بك سـال نداشتو بـ عـونوان غلام در خدمت جلما كار




 انتاد.

















جلما منوز خواب بود، دانهماى درشت عرق از بيشانيش فرو مى جكيد. مرد بـر روى ري
 رادر سكوت مركبار كبه شسروع كرد.




















 بيشتر نمايان كئت.
 است. زيرا يس از ديدن اين علامتها و حمول اطمينان كام

 اعلام مىكرد، او در لابلاى كيامان انبوه فرو رفت و و نايديد شثد.



 علامتمای مرموزى رسم شيدها است.






 صشات خود را به لربه كمال برساند. سرسـغتى، فداكارى و حس اعتماد كوركورانا خود را




 از تمام غصـوصيات نيكو بهره كاملى داشتـ.
 به عنوان ياغى به كوشـ زندان لرستاده شد. امتا بس از مدتى كه در زندان بســر بـرد آزاد كرديد.
هس از رمايس از زندان، به مصرامى زنرال سيمون كه مسواره و در ممه بـا به كهك فرزند






 مجاور، رمسبار شد.
 هيمتى كه شده خود را با جلما در ردز

 انتنار درود زُنرال را مـىكشيد.





دغتران زيبا و دلغريب هاريسى و راه رفتن ير ناز آنان بود، وانتى جهرهماى جذاب


 درختان ايستاد و مدتى با حيرت به وى نگاه كرد.




 برده بود، با زبان فرانسه دست و ها شـكسته كغت : - شما شـامزاده جلما مستيد!؟ - متمودت هيست؟

- شما بسر كاجاسينك مستيد
- مىكويم متمودت هيست؟
- دوست زنرال سيمون ؟
- هطور، زُنرال سيمون ؟
-از آنوتت كه او به سوماترا رنته، شُما در انتنار او مستيد و هر روز برای ديدن او به كنار دريا میدويد؟
جلما نكاه تعجبآميز و كنجكاوانعاى بـ تاجا - آرى... ولم تو اينها را الز كجا ممددانى ؟
 - تو از طرفاو آمدهایى ؟

مامال با تيانهاى ترديدآميز جواب داد ادي :

 مامال باز مم با نكامى ظلنين جلما را ورانداز كرد و كغنت: - اكر شما بسر كاجاسينك مستيد، لتب شما ها هيا هيست ؟ آثار تأثر در فيافه جلما بديدار شد و كنت :
 دريالت كرده باشيد.

- بسيار خوب... هس اين سـنوالما هـا هيست

 را به شما خوامم كغت. به من كنت شده كه شمـا بر بك ماديان سياه با افسـار قرمز رنك سـوار

مستيد، ولى...

- تو را به خدا حرف بزن !







 سيمون همين امشب در جاوه از كشتى بياده شد، امتا در يك سـاحل دورافتاده و خلوت. هون بايد خود را مخغى نعهدارد. جلما لرياد كنيد :
-او خود را مغفى كند، براى هـه ؟ - من نمىدانم.

رنى جلما از شدت هريشانى بريد و كغت : -

- تا اينجا سه ميل شامله دارد. در ويرانهماى جاندى كنار دريا ينهان است.

جلما دوباره زير لب تكرار كرد :

- خود را مغلمى كند!!

تاجاتجى فيانهاى اسراراميز به خود كرفت و كنت :

- خيال مىكنم موغنوع دوثل در كار باشد، امتا يكمن ندارم. شـما ويرانهماى جاندى را
$\qquad$
$\qquad$
1- Donateur به معنى ستخاو تمند و بخـــنده و مدبه دمنده الست


مىشناسـيد9 - آرى... - هس تو از سـوماتر| ممراه او بودى ؟ - من ملوان كمیتى كوهى گاهاجهيان مـاحلى مستم. و ممين امشب زُنرال را در يكى از كنارهمای غلوت و بـ سر و صـدا هِياده كردم. او مـدانست كه شـما مر شب به كنار دريـا
 كرد. علوه بر نامـاى كه براى شـما نوشته و آن را دريالت كرديده اين مطالب را نيز شـفاماً بـ من كُت تَا براى الطمينان كالفى از طرف شـما، به عرض برسـانم.


كاهاجهى داد و كأت :
 متأسـانه بيش از اين در اختبار ندارم.
هاهاجهى به علامت احترام و هقشناسى سر فرود آورد و كنت : - بيغود نيست كه هسـغاوتمنده ملعب شـدهاىی. و اين دا كات و بركثت و راه باتاويا را در هش كرلغت. جلما ولرد اعهات درختان انبوه جنمل شـد و به طرف كوهستانى كه ويرانهماى (جاندى) در آتجا لرار داششت به راه انتاد.

وانديل تاجر شلندى، و رابط رودن، در باتاويا متولد شـه بود، هدر و مـادرش او را به يكى از مكتبماى دينى واتع در (موندى شرى) فرستاده بودند تا تربيت مذمبس فرا كيرد. در
 و دلمت، غونسرد، تودار و بسيار باموش و زرنـى بود. شمبشه در كارمـاى مالمى و تجارنت


 مـترمانه رلتار مىكرد.











 ديل دنباله آن را هنين ادامه داد : ربا بدست آمددن نامهماى رنرال سيهون از بازكثـت ار اطكلِع يافتم، قبلًا به توكنته







 مىدانستم كه در صورت مدود جلها به باريس در روذ اr آ فوريه تماه موجوديت

رجمعيت، به خطر خوامد افتاد. اكر من بتوانم از رسيدن او بدكــتـى ارويـتره و


 درجه تأثير اين وسيله اطلاحمى ندارم.











 رنارنبكا، دارای مدرت و استعداد فوقالعادهاى است اسكه واتماً او را به صورت يكى



 مالزى است.














 دارد.















 و ا ما مـ صوكند خوردمايم كه اوامرثـان راكوركورانه و بلون ميج كونه آزادى مـل

صداى خفيفى كه از خارج شُنيده شـد، رشته نويسندكى ديل را قطع كرد و توجهش را را
 نواخته شـد

- وتتى كه آخرين تسمت ناملا زنرال سيمون را برایى او تمريف كردم مطمئن شد كه من


 - راه زيرزمينى را يّيدا كردى ؟ - من ديروز آنجا بودم. يكى از سنكها









 "رديتر" خوامم فرستاد.






 بود، كلبا كوهكى كه از سنك و آجر سـاخته شده، ديده ممشد.






بع آن دو كیت:
- مالزى نيامد، شابد در موقع اجراي اوامر ما به دست جلما كشته شُده.
سياهيوست جواب داد :
- برایى خدمت به ڤبرادران نيكوكار، بايد فداكارى كرد، و در مواقع لزوم جان خود را كـ دست كذاشت.



 فارنيكا به سيامهوست كغت :
- مميشه خواب ممىبيند، مميشه اين شـغـص، به خواب او ممى آيد ! - كدام شخـص
 سواحل كانز آمده بود تا يكى از ببرماى درنده را با با بيست اسب، جهل فبل و ينجاه غلام شكار كند




 آمده و از آن بس تاكنون ادامه دارد. سياهوست كغت:
- حتى وتتى كه از خواب بيدار مىشود. هيالا آن شانشص مميشه به دنبال اوست. فارنيكا شُخص مندى را يس از ميجان و اضطراب كابوس، سـروع بـ حرفـ زدن مىكرد
- كوش بده!

مندى خوابآلود با كلمات بريده و آمسته كنت :

آن طرف كشيده شدهو اين علامت شوممى است. نكاه تو مانند مرك وحشترزا است...

- كوش بده، منوز حرف ممزندي مامـ






فارنيكا خطاب به او كغت :
- برادر، هنوز اين كابوس را ممىبينى؟ براي كسى مانتد تو كه از شكارجيان آدم مستى،


 كنار تبر كلنل نكنديم؟ مكر او را مثل آن جلاد انكاليسى زير هزارما خروار خاك و سـنـ ترار نداديم

> مندى در هاليكه منوز مملرزيد كنت :

- هرا ما كور راكثديم، معذالك، يكسال بيش، من كن كنار دروازه بمبئى ايستاده بودم، شب



سياهبوست كغت :

- اينها خيالبالمى است!

فارنيكا اضانه كرد :

- خيالبافى! يا ثـبامت.


 راه افتاد، باز مم آمسته ممرفت، خودشل بود. آرى او ״خودش" بود !

در دؤياى مندى تغييراتى داده نمىشد، زيرا اغلب معين هادثه اسرارآميز را براى آنها
ممكغت.
هارنيكا هس از لحظهاى تنكر كنت:

 مندى سرش را تا تكان داد و كغت :
 - متصودت را نمى نهمم!


 فارنيكا و سباهيوست فرياد كيّيدند : - اوه

مندى با صدامى اطمينانبخش كه رفتايش را تصت تاثير هرار داد كنت:


 جاوه شـروع شـده بود. سياهيوست كیت:
-درست استی.
دوباره مندى رشته كلام را بدست كرفت و كغت :


 فارنيكا به فكر فرو رفت و كغت:
-درست است.
مندى ادامه داد :
 يك زمان در دو مـل متفاوت ظالمر نمىشيد، ولم ممهنان آمسته و سنعين، درست ملل يك آدم بيشّ میمدفت. رنقاى مندى به يكديكر نكاه كردند و در بهت و هيرت فرو رفتند. هس از يك سكـوت

نسبتا طولانى، سياهويست به مندى رو كرد و كغت :




بلاى مركبار را در سراسر دنيا يرا يراكنده سازدر.






 باما را به باماى ديكر تربيع ممدمد. به طرف نواحـي
 كوههما صركت ممكثد و به هر بكا از آنها سرى ممزندا كامكامى استراست ممكند امنا مـهنان بـ هركت آمسته، السرارآميز و مـركبار غـود ادامه مىدمـ.

 ممزدند، تـت تأثير شـديدى شرار داد راد









 - آنها غرنَ در انكار خود بودند و اصـلأ متوجه ما نشدند.

 "ابرادران نيكوكار" هستيم مببود مىكنند كه از مندوستان خارج شـويم. هـ امميتى دارد؟ مـا برادران خود را در ممان جا بالقى مىكذاريم، آنها در مـه با براكنده شـدهاند و در سراسر


 سياهموست كه به فكر فرو رغنه بود كغت : - اكر مامال جاهاتهى ما را كول بزند هـ؟

نارنيكا جواب داد :
 نمىتواند او را از انتحام ما مصدون بدارد. سياهبوست افـانه كرد :
 بشر نغرت زيادى دارد، اكر با ما مسكارى نكرد هـه میشود ؟ فارنيكا با صـدايـ مـمكم كیت :

- در آن صورت بوهانى سرنوشت او را تعيين خوامد كرد. من مسدانم هـ كار كنم.

سياههوست هرسيد :

- حالا بايد ديد آيا مالزى مىتواند بلما را در غواب غاللعير كند ؟ نارنيكا جواب داد :
-از مالزى جسورتر، هابكتر و زرنكتر كسى نيست.
مندى به فرياد مغمصوصى كه در سكوت عميق بنكل طنين انداغت كوش داد و و فرياد
- مالزى موفق شده.

طولى نكشيد كه مالزى در آستان كلبه ظامر شُد. هارجه هـنبالى رامراه و رنكـارنكى هوشيده بود.

- موفق شدى

مالزى با غزور مغصـوصى



زير غانـاك ينهان كردم. اما ممانطوريكه مامال هاهالجهى كغت، جلما عاضـر است كه با ما
مـكارى كثد.
مندى كه از هرفـماى مالزى سـر در نياورده بود كنت :

- جلما بيدار نشد

مالزى با خونسردى جواب داد :

- اكر بيدار شـده بود كه من كـته شـده بودم، مىبايستى بان او را حفظ مىكردم.

גارنيكا كیت :

- زنده ماندن او غيلى بيشتر از مردنش ارزش دارد.

 فارنيكا فورا زير يكى از هصيرما خزيد و كنت : -او نبايد بغهمد كه من در اينجا مستم. سـعى كنيد او را حانع كنيد اكر تساليم نشده، من نحشـه خود را اجرا مىكنم.
منوز هارنيكا مــنان غود را تمام نكرده بود كه جلما در محابل در بديدار شد. با ديدن
 است، نزديك شُد و به زبان مندى كنت :
- من غيال مىكردم كه در اينجا فرانسوى يا اردباييان را خوامم ديد. مندى جواب داد : - آن فرانسوى هنوز نيامده ولم بزودى خوامد آمد. با ما مـ در ممين جا هرار مـلاقات كذاشته.
- \}نرال سيمون امن موضوع را به شما كنت ؟ - بله، او كنت.

دوباره سكرت برترار شُد. بلما سعى مىكرد اين معماى اسـرارآميز را كيّف كند. نكادمايِ كه دو رفيق مندى بهم مىكردند، جلما را به شـك انداخت و از مندى هرسيد : - شما كيستيد 9

- ما كى شستيم؟ اكر مايل باشسى متعلق به تو مستيم. يكدفعه سياهيوست فريادى ككّيد و با هركتى سريع به طرف در رفت و كنت : - خيانت به فرياد سياهيوست، فارنيعا، كه تا آن لحظه خود را در كوشه كلبه مخفى كرده بود، از



كلبه نزديك مىشود. ناكهان مارنيكا با نيزه به يكى از مهاجمان حمله برد و در ميان ويرانها






 آدم غغهكنما بودند نشان مسداد كغت:
 يكى از كروهبانما جواب داد : - تربان! نوبت به او مم ممرسـد



 را خوب مىدانست، مخاطب مرار داده كغت :

 آدمكشان شركت كردهاى.

 اين اشنـاص را نمىشناسمم... من خيال ممكردم كه با يك شـغص فرانسوى ملاحات خوام


 جلوكيرى كرد. جلما نتوانستاز ابراز تنفر غود بلوكيرى كند ر فرياد زد :


# - هالا راحت شدم. <br> كايجان جواب داد : 


 - دوباره تكرار ممكنم كه من از ممكارى با اين آدمكنان نتكا دارم
 رادر اينجا با دلايل كالمى توجيه كنيد، فورا آزاد خواميد شياند
 كاييتان فرياد كشيّد : -


 معين اسم را مشامده كرد. با هشمانى خشمآلود بـ طرف جلما آمد و كثت : - بدبغت! حالا تو از مسكارانت جنايتكارتر و نتكينترى. و آنكاه خطاب به سربازان كغت :

- طناب يجهس كنبد! ابن آدمكثل درو غكو را با بينديد !





 كايپتان، ناهار شد كه بـ طرف باتاريا رمسهار شود و دستكيرشدكان را روانـان زندان كند.

هند ساعتى بيش از اين والمع نمىكذشت. ديل در اتاق كار خود نـنسته بود و دنباللا يادداشت خود را هنين ادامه ممداد :

 سه نغر از آدمكشها به دست مدالت سـرده شـدندا اتا بازداشـت موقتى جلها به نغع




 دستكيركنند، در مر صورت به مر قيهتىكه شُده با يد از معهاى جلها برده بردامتـت













 پاريس برساند.





 بيروزى بزركى از دما، به منوان ركالبدماى يح بجان، استناده مككنند.

$$
\cdots \cdot
$$

 رمسهار شد، امتا يك ساعت بعد، جسد بى جانش كه به سبك nهانكار" خغه شـده و در زيـر

شنزار ماى ساهلم مغغى شكده بود، كـشف شدد.
需

 الما بالاغره ميهيكاز عمليات آنها به تتيبه ملبت نرسيد.

$$
10
$$

## قصر كاردوويل




 غرثل طوفان عظيمى كه از آغاز شب شُروع شـد






 معقولى است. اين شخص دو دوين مباشر امور املاك حوالم تمر كاردودويل است. همسرش او را مخاطب قرار داد و كنت:
 الطلاع داده، هه روز بدى را برایى آمدن انتخاب كردده است

 ـآتاى رودن براى هـه كارى به اينجا میى آيد؟

 رددن است كه برایى ما توضيع دمد، وكرنه او امر ممكند و من مم بر طبق دستور شـامزاده
 دوكاردوديل مرد، اين املاكى به او رسيد.

 اجراى اوامر آنهاست. ـ شايد رددن خمـد دارد اين املاك را خريدارى كغد. با اين وصف اين خانم جـاق كــ



و از زيركى و ديزه كارى بهرهاى نداشت از شومرث هيسيد: -
ـ ــنكامى كه به خيانه و ميكل اين غانم هاق فكر ممكنم، بم اختيار خندهام مسىكيرد،
 كولومبهل نمسشود.



 مستى. ـ دوين، تو خودت هطور!؟ آيا مىتوانم میيشه جلوى اشتباه خود را بكيرى؟ آخر اين غانم غيلى مـعترمانه رغتار مىكند.
 بلد اين غانمهاى امرعزى و درجه اول بروند. ـآخر غانم (سن كولومب) كه بـ اين هيزما احتياجى ندارد، هون خودش طبيعتا امنطور

- 4

دوهن خنديد و كات:
 بالاغره وادارم مىكنى كه يك هيزمانئى از دمانم در آيد... آخر زنان سـاده ور و نجيبى مـل تو

 با او مم عغیِده نبود. ـدوين تو تعجب نمىكنى كه دوشيزه آدرين، با اين زيبايـ و جوانى اين هـه تروت در

ـ خيلى سـاده است، آدرين با اينكه عتاش درست حسابـى نيست، هدر و مــادرش را از دست داده و اكنمن تمام اين برّرت در اختيارش است. - به خاطر دارى وتنى كه مرحوم كنت ده سـال يّش او را با خود بـ اينجا آورده بود؟ هـ بهـ شيـانان و بازى كوشمى بود!

 كارماى ديكر مىكرد. معذالك جه دختر نجيب، خوش تلب و فهميده ايست!
 ـمن هم قبول دارم، زيرا شُنيدهام كه در باريس كارمانمى ... -
 يكى عبادتكاه به تنهايـ به سـر مىبرد، و خدمتكارانمى دور خود جـــع كـرده كــ لبـاسماى

 ناراهتى و شُكايت خالهاش شـده!
دوهن با خندهاى رشته سـغنان زنش را تمع كرد:

- هـ كسى اين داستانهاى تئنگ را برایى تو تعريف كرده؟
 الملاع كامل داشته، زيرا مميشـه با آنهاست. ـاين كريوا عبب زرنك است، راستى كه جز او كسى نمستوانست اينها را بسازد! او را




 به او واكنار كرده بودند به باد مـى آورى؟

 مىكذرانيد، و مـه مىكنتند كه با شامزاده خانم (محدس نماى) امروزى دروابط بسبار نزديك

دوين نتوانست حرفهاى خود را تمام كند. خدمتكار هافى كه لباس و شب كــلامى بـ
 ــ آكائى جلوى در ايستاده و مى خوامد با شمـا ملاتات كند، از سن والرى آمده و خودش

را رودن معرفى كرده است.



 لبهای كو عجيب رودن، تِيافه ناموزونى بـ او بغشيده بود
 سن ديزيه فكر مىكرد، شـغمسيت ديكرى در نظلرش مجسم مىشُـد، بالاخره نتوانست تعجب خود را غنهان كند و كانت:
ـ فكر مىكنم كه افتخار ملاقات آتاى رودن نميبم شـده؟
 مباشر با دست باجكى جواب داد: ــامروز مواى خيلى بدى است، تمنا مـىكنم كه در كنار بـغارى بــنـينيد. آتـاى رودن هیزى ميل داريد؟
ـ خيلى متشكرم! بيش از يك سـاعت در اينجا نخوامم بود، لازم به اين زحمتما نيست. هس از اينكه مباشر نامه را خواند كنت:
 اوامر جنابعالمى را اجرا كنم.
 كرنتار هستيد؟ هعن به مـحض ورود از ننظم و ترتيبى كه در تمام امور اينجا برقرار است منعجب شـدم و اين البته نشانه دتت و توجه شـماست.

 دارد؟ ــ آرى، اين ممان اتاقى است كه سابقاً مـل كار مرحوم كنت دو كاردوويل بود. ــلسأ مرا بـ آنجا رامنمانـى كنيد. ـ آكاى رودن، متأسفانه غير ممكن است، هون چس از مرك كنت معدار زيادى اسناد و

اوراق در آنجا كذاشته شده در اتاق مم مهر و موم شـده و كلبد آن مـ مــمراه هــند نــر از

 كنت:
ـك ـكليد آن دست من است.
ــ آه! بس شما براي السناد و اوراق او آمدهايد؟
 است احتياج دارم، شها اين صندوق را دا ديدهايد؟ ـ بله، اغلب دوى ميز كار مرحوم كنت بود، كمان مـى دكنم در يكى از كمدماى بزرى كه كليدش در دست شمعاست باشد

ــالبته، خوب حال شامزاده خانم جطور است

ـدوشيزه آدرين جطور؟ ـامسوس! متأسغانه مم حالش غوب است مباشر كه از اين جمله منعجب شده بود برسيد:



 عزيزاز شما غوامش مىكتم كه ديكر در اين باره صـعبنى نكنيم.اين موضنوع مرا خيلى رنـ

مىدلمد.
مباشر از تغيير صـدالى رودن دست باهـ شُد و كنت:




 بكذريم.


ـ ـمن تسمتى از ماموريت خود را كه مربوط به اتات سبز بود انجام دادم، حالا تسمت






 ـآه! عجب! هطور ممكن است؟! يك هنين افسر خري






 اندازهاى غير تابل انكار مىنمود كه دوين نتوانست جلوى تعجب خـود را بـعـيرد و فـرياد كشيد:
ـغيلى عجيب الست! آن. رودن فيافه كاملأ حق بـ جانبى كرفت و كغت:



 نوشته بود.

- يس حالا در باريس است؟

 ديزيه زندكى مىكرد.
 درباره هه موضوعى از من صـعبت كرده بود؟

ــم اكنون خوامم كغت: اول لازم است بدانبد كه اين تصمر فروخته شـــده... و مَـرارداد
 ـآم! هـ اخبار ناكوارى! -
-ـمىترسم كه مالكين جديد ديكر مرا بـ عنوان مباشر تبول نكنند.

 هست خود بالمى بمانبد... و براى تحمقى اين موضموع تا تا حدود امكان و تا آنجا كه تدرت دارم خوامم كوشيد، ولى مجبورم كه با شما شُرطى بكنم. ـ غوامش مىكنم بغرمائيد.
 است، و از مر جهت شايست احترام و توجه دقيق مـمبانـد. اسم اين خانم بــزركوار ســنت كرلومباست.

$$
\begin{aligned}
& \text { مباشر با تعجب كلام رودن را تطع كرد و كغت: } \\
& \text {-هجطور! اين خانم تصسر را خريده9 } \\
& \text { - يهس شما الو را میشـناسيد؟ }
\end{aligned}
$$

 دارد كه او خانم بسيار معترم و اشرافـزاده است... اما بين خودمان بماند. از هـد كـلمالى كه

صرف زد من.


 زندكى دست كشيد و راه ديكرى در بيش كرفت و و اكنون خيلى شرانتينـي








ـابن الملاعات هتدان زياد و مهر نبست...


 رستكارى او فتط به وسبله اين كنيش امكانيذير است.





 رودن كلام او را تطع كرد و كغت


 توجه خاص كشيش آكرينى ترار دارد. با اين كه خيلى نتير است است اما ما منوز از مان مادر بير خود





 رودن با شُنيدن اين كلمات غنده الطمينان بغشى سر داد و و كغت: -زذوئيت!
و در حالى كه با صداى بلند قهتهه مىزد دوباره تكرار كرد:


 ـ آتاى رودن، با مـا اينما مـىمكويند كه:
ـ مردم خيلى هيزها مىكويند... ولى شـفص فهميده و روشـنى مثل شما نبايد به ايـن

戸゙̈
 خوامد رفت! و ديكر شما مباشر اينجا نخواميد بود. حالا خودتان ممىانيد. ــ آخر آتاى.



 و مو به مو برای من در نامه شـرع دمى. منشّى بيجاره فرياد كشيد: ـ آخر اين كه مىشود جاسوسى!



 خوامم شد كه از وجود شـخص ديكرى استناده كنم. هالا غوب غكر كنيد و تا هست انـ روز ديكر جواب تطعى مرا بدميد. ـآ! آדا! رحم كنيد!
رشته كنتكوى آن دو را با صـدالى ناكهانى كه جندين بار در فضـا مـنعكس شـــد تـطـع


ملوانى را به يارى مى مالبد.
ناكهان نن دوين با عجله وارد اتاق شد و كغت:

 كار خراب است.
مباشر كلاه خود را به سر كناشت و خود را برایى بيرون رفتن آماده ساخت و در اين ضـمن با بريشانى كلمانى ادا مىكردر: ــ آه! هه منظره وحشتناكي! كارى عم از دست ما بر نمى آيد براى نمات انها هـه بايد

ـ با هيج وسيله نمستوان به آنها كمك كرد؟ ـ كمك... اكر به اين صـغرههاى سـاهلى نزديك شـوند ديكر كار از كار كذشـته! آن وتت
 مـمل غرق شـده است. ـغرق شدهاند! عب؟! ـ ـمنأسنانه با وجود اين طوفان اميد نجات غيلى كم است. آنكاه مباشش به زنش دو كرد و كنت:

 نجات آنها اميدوار نيستم ولم بالاخره بايد آدام كرد. آحاى دودن شمـا مـم با من خواميد آمد؟ رودن به هیزى كه غكر نمىكرد طوفان و غرق كشتىما بود، به مسن جهت جواب داد:
 كه با اين غـعف و اين سن و سـال از اين كار معذورم در اين ضمن خانم شمـا اتاق سبز را به من نشان خوامد داد و من براى انجام وظليفه خود و رسيدكى به بارهاى امود به آنجا مسردم، هین غيلى عجله دانم و بايد مر هه زودتر به باريس مراجعت نمايم. ـ بسيار غوب، كاترين شيما را راهنمانُى مىكند. مباشیر خطاب به كلفت تصسر كنت:
-زودتر زنـك بزرك را با הوت مر هـه تمامتر به صدا در آرد تا تمام كــاورزان در كنار ساحل به كمك من بيايند. و با سرعت از در خارج شـد.



 سرعت به سوى ساهل ممستانته، اعلام مـمداشاشت.



 SHF








 مامبورگ به طرف لوماور رمسهار بود.














 آرام و آثار بـعلالانى نسبت به تمام امور اين دنياى مادى هويدا بود. شعنت انعيزى!





















هيزى جز دؤيا نبوده است

 دو ديتر جوان از كشتى بخارى دستهاى خود را به علامت كىك و التماس به سوى او دراز كردهاند.










تاريكى فرد رفت، فريادى امتضارآميز و مركبار كـبيده شد: فريادى بود كه براى آغرين








 خراش كهنى نثستكان يس از دو ساع


 میشد.

 را مخاطب درار داد و كنت:

- غانم عزين، آلاياميدى به نجات اين بدبغتان مست؟


 دردن با بی حوصـلكى كنت
 ميج وجه ازازين كار غوشم نمى آيد.



كرانبهاست و نبايد بيهودهاز دست برود

- هشم آكا، م اككنن آماده میكنم.

 تمايل غودش، به ممان متام بالمى بماند. لغط دو شـرط بـ او هيشُنهاد كردم، و او حتما آنها را براى شيما شـرع غوامد داد.

 نداشتن ميهكونه منبع خرج هكرنه ممتوانستيم زندكى كنيم؟
 تا حـود امكان او را مجاب نمانيد. در ممين لمظه، مباشُر بالباسى سـر تا ها خيس درست مثل موش آب كشعيده وارد سـالن شد.
زنش او نا با مـبت در آغش كرنت و كنت:
 ـ تاككنو ثلـط سـه نلر نجات بانتهاند. رودن كیت:
-آحاى دوهن غدا هـدرت را بيامرزد كه اتلكا زهمت تو بيهوده نبود! كاترين با اضسطراب هرسيد:

ـ من هلط كسانى را مىكويم كه خودم ديدهام. شـايد در سوامل ديكر هم عدهاى نجات يانته باشند.
رودن كه نعمتوانست بيش از هند لینه ديكر بماند از دوين هرسيد:


 زنانه تهيه كرد.
- جس بين نجات يالفتكان نذ هم مست ــآرى دو دختر جوان بسيار زيبا و تشنى... كه تتريباً ههارده هانزده سال دارند. عجب

دختران تسّنیى شستند.
رودن با دل شكستكى جواب داد:
ـبههارهما!
ـ آن كسى هم كه باعث نبات آنها شده و زندكى آنان را باز غريده شمراه آنان است.
 لباسماى خيس را در بياود و اين بيزاماى خشك را بهيلى، بيا يك كـى از اين شـراب كـرم بنوش.

- خيلى خوب، بده كه بدنم يغ زده.




 كذاشته بودي رودن كغت:
- بيهاره دغتران! واتعا كه آدم دلش به حال آنان مىسوزد.

 آشنانُى با آنها داشنت باشد.

خانم دوين كمت:
-هس اينها درتلو مستند!
مباشر ادامه داد:
ـ يكى از اين دو دختر يك مدال برنزى را راكه با يك زنجير به كردنش آويزان بود مـيم در بين دستهاى خود كرفته بود و با حالت عبيبى آن را نكهدارى میى مكرد.



 الحساسات خود را بنهان نكامدارد و از تجسم آنها بر صسورت خود بار بلوكيرى نمايد، اما اين

ـ ـشما نتوانستيد روى اين مدال را بيينيد، شـايد علامت مذهبى بود؟ -من ديكر نكر اين هيزما نبودم.


- هون دغتران بيهولن شده بودند، ما آنها را بـ محل ديكرى، در ريكزارماى كمر حمل










 آنها مدالى به كردنش آريغته بود. آن مـ مدال برنزى... ديكر رودن نمىتوانست كو جكترين ترديدى بـ خود راه داه دمد. حتم داشت كه اينها به جز دفتران زُنرال سيمون كسـان ديكرى نيستند


 سيمون" آنجا مستند، ناهديد مسشدندند ولى تمام انديشبهماى الطمبنان بـش كه رودن در در مغز منوز كرم صحبت بود، جنب شد. مباشر مـجنان ادامه دام داد:



 يانتكان رسيدهاند.













 بالى او را شدت بخشيده بود.






 ممىكشانيد داكوبر بود.




 بود از بين رفت (نبايد فراموش كرد كه آمدن كابريل به باريس در دوز

نتشهماتى رودن بود).
 زايد الوصغى به آنها نزدبك شدند. كـياورزى كه آنها را ممراه ممىآورد فرياد كسيد:


راه برود. و با زوستن به دنبال من حركت ممكـند. اما ديكرى در ميان مـخرهماى سـاهلم
 مباشر در حالم كه به طرفـ در خروجم ممرفت كغت


نن مباشر از كشـاورذ يرسيد:
ــ آن يكى كه خودش راه مسدود كجاست!
كشاورذ به طرف شـخمى كه از انتهاى رامرد بيش مى آيد اشـاره كرد و كغت:
 سلامتى آنان الطمينان يانت، با وجود صدمـ شديدى كه به سرش خورده بود، و با اين كه
 و هنى در مسير خود كامى جلو مىانتاد. هنوز اين كلمات از دمان كشياورز در نيامده بود كه رز و بلانش از جا يريدند و بـ طرف در شتافتند. سرباز يپر، كه ديكر نمىتوانست تكلم كند، با ديدن دختران زُنرال سيمون، در آستانه در زانو زد و آغوش خود را برایى هذيرايى آنان كشود. در اين ميان رابالّورا كه تازه از راه در داه
 داكوبر به تدرى بود كه در آغوش دختراناز هال رفت و به زمين المتاد. با وجود يرستارى هِ

 مجاور بردند.
رودن با ديدن داكوبر، به كلى هالت عادى خود را الز دست داد و رنك صورتش از شـدت خشم كبود شد. زيرا اميدوار بود كه رامنماى دختران زنـال سيمون طعمـا امواج دريا شـده باشُد. كشيش با روحى خسته و بدنى فرسوده روى يكى از صندلىما افتاد و هنوز رودن را
 سـالن شد به مبلغ مذهبى نزديك شد و به زبان فرانسـه به او كغت:
 بود.
رددن به طرف كابريل بیشش آمد و فرياد كشيد:
ـاين شـخس هـ مـىكويد؟
كشّيش از تعجب يك هدم به عنب رفت و كغت: ــ ـتای رودن! ـ آكاى رودن! و از اين لحثّه به بعد ديكر از وى هشم بر نمىكرفت. كابريل با احترامى آميخته با ترس به رودن نزديك شد و كغت: ـ شمـا اينجا هـه مـيكنيب؟ رودن دوباره با صدايم خشم آلود يرسيد:

 ممآمد و ما مم در ممان كشتى بوديم. اين كشتى در آمور لنكر انداخت و من مم در آنـــا






 ـدر صسورت لزوم آرى. ـلازم است! بايد با مـ بري بريم.








 آمسته از جايش برخاسته و دست خود را روى شانـانهانى وى كذا
 ـاسم شما رودن است؟ رعشـهاى بر اندام رودن افتاد و با سرعتاز جا يريد و كغت:

ـموضسع هيست؟ فارنيكا تكرار كرد: ـاسم شما رودن است9 ــ آرى، متمسود شما هيست؟
 ـآرى دوباره مىكويم منغلور شما هيستع
 آمسته دور شد، رددن كه تاكنون در متابل هيع كونه تدرتى سر فرود هيع هيز نمسترسيد، از تيافه ترسناك و اسرارآميز فارنيكا به لرزه در آمد.

سكوت عميغى بر سراسر كاردوويل حكفرماست طوفان كم كم آرامش يافته، و جـز



سالنهاى كرم و نرم فوقانى تمسر كه بـ تمام وسايل مـجهز است، جایى دارند.
 ساكن يكى از اتالهاى هائنیى است. جلما در اين حادثى كاملأ مجردح شـده و واز ها در آمدهـ فارنيكا كه توانسته با ظاهر آرام نما و محبتآميز خود دل او را به دست بياورد، در كنار





 مبلغ مذهبى دراز كشيده است.

 ديدار داكوبر آمدهاند. كشيش در صندلى راحتى فرو رفته و از جشمان دختران هنهان مانده بود. ولى آنها ممين كه رابازورا رادر آنجا ديدند بهاين خيال كه داكوبر نيز در اين اتاق است
 تو IWF

بلانش دستّ را بـ علامت حغظ سكوت بلند كرد و مـانطور آمسته جواب داد - جه بهتر! عالا ما مىتوانيم قياهه او را خوب تمانـا كثيم. نكاه كن جه صورد آر آرام و دللذيرى دارد.




 و زيبا رادر معابل خود باور كندا سرش را كاملا بلند كرد و كنت: -با من كار داريد؟ ـما مستيم! بلانثل و ورز!


 مستيد كه براى نجات ما از آسمان آمدهايد! كابريل دستهاى لختران رادر دست









 طرف او شتافتند و در آغوشش كرفتند دستماى نوازشآميز دغتران بيوسته از سر و و روى

 صصعنه، از بين برد.
دز با بـ صبرى از داكوبر هيسيد:
-زغمهاى تو هطور است؟ به ما كنتهاند كه خوشبختانه زياد خطرناك نبود.


آن كاه دغتران را بـ كرشـاى از سالن كشـانيد و با كوشه چشم به كشيش اشاره كرد و با صدائى آمسته يرسيد: ــاين شـغص كه در موتع ورود من دستهاى شـما را در دست كرغته بود كيست؟ مثل اينكه كشيش است... مىبينيد؟ بايد كاملا متوجه بود زيرا كهـ رذ و بلانش به طرفـ كابريل متوجه شـدند و فرياد بر آوردند: ـاكر او نبود، ما اكنون در اينجا نبا سرباز ناكهان با تمام تد راست ايستاد و نكامى كنجكاوانه به سوى كشيش انكـند و كنت:
-
ـاكر او نبود، ما امروز در دريا غرق شُده بوديم. ــاو! او بود كه.
داكربر از شدت احسـاسات نتوانست بتيه كلمات خود را ادا كند و با هشـمانى كه ناكهان
 كرد و كغت: ــ آتا، زندكى اين دو دختر مـديون كـوشش و جـانبازى شــــاست، مـن ديكـر هـيزى نمىكويم ولم.....
ناكهان خاطرماهى به حافظهاشت رسيد و فرياد كشيد.



 از دست من رما شـديد و دوباره به دامان آب افتاديد.
داكوبر با سادكى خاصى كه كشيش را تحت تأثير ترار داده بود كغت: ـمن نمىدانم هطور از شما تشكر كنم! ممان كه كغتم كافى است. با باز خريدن جان اين

دو دختر شما بزركخرين خدمت را نسبت به من انجام داديد. هتى اكر غود مرا هـم نــجات نمىداديد.
ــآمرين هتّدر بـ باك و شـجاع مستيد! - جیار خوش ڤلب و مهربانيد! بلانش با خوشـعالى زيادى فرياد كميدي: - جطور! كابريل ترا مم نجات داداده؟
 داكوبر كلام بلانش را تملع كرد و خطاب بـ كـبيش كنت: ـاسم شما كابريل است؟ ـآرى.
سرباز كه بيش از ييش متعجب شده بود تكرار كرد: ـ شـما كمبش مستيدو ـ ـ آرى كشيش مبلغين غارجمى




 سرباز بير كه بـ نهايت متأثر شده بود بود كنت: - فرانسوا بودن، اينطور نيست؟

 داكوبر دوباره كنت:
 ـ آرى سرباز شـجاعى كه در نتيجه جانبازى تهرمانانانی، مم اكنون در تبعيد به سر



 نمىدانستم كه جآلر نسبت به شما مديونم! داكوبر با صـدائى لرزان ادامه داد:
-نن من... هسر من... زود بكو، حال آنها هطور است! آيا از آنها خبرى دارى؟


داكوبر از خوشـحالى فرياد كشيد:



 - يس اين كابريل ما، فرزند تست؟




ـآه! هـ خوشبغتى بزركى!



 خوامم كغت. مثل اين كه هنوز در كوجه بريزميش سكونت دارد. آكريكول در مـمانجا منولد

ـآرى هنوز در ممانجا سكونت دارد!
 اما غير ممكن بود.
ـاز زندان... مكر شما از زندان مى آينيد؟







ـاين شـخص كيست؟ با تو جكار دارد؟ كابريل با جيانهاى كه تأثر از آن مى ارباريد جواب دار داد:

ـمن با او مسدوم.
آن كاه به طرف رودن رو كرد و كنت:
 داكوبر كه از اين عمل متعجب شده بود كغت:
 هیزهاست كه بايد به تو بكويم و از تو بيرسم. ما هم خواميم رفت. ـغير معكن است، اين شـخص مافوت من است و بايد بروم. ـ مـافوق توست؟ به سبك بورذُواما لباس بوشيده. ــار كه لباس رسمى نبوشيده بود و در اين صورت تو مـبور نيستى كه از اوامــرش الطاعت كنى، او رااز سر خود واكن. ـباور كنيد كه اكر هنين كارى ممكن بود، حتى يك ثانيه مـ ترديد نمىكردم، ولى ممكن

داكوبر زير لب كنت:


 مادر خوانده و مـ هنِين برادر خواندهام خوامـ آمد.
 فردا صيع در كوجه بريز ميش مسديكر را خواميم ديد، هون مطمينا فردا شب وار وارد باريس
 ـ آرى ممينطور است، شخص بسبار جدى و سختكيرى است. وتتى كه كابريل اين حرفها را مىزد از ترس رعشـها برا براندامش افتاد و آمــى عـميق
 ـخداحانظ!
در اين موتع ديدكان دختران يتيم بر از اشك شـده بود و آنها نيز دست خود را به علامت خداحافظى بلند كردند و كغتند: ـخداحافظ!

كعيش و دودن از سالن غارج شـدند. دو سـاعت بعد داكوبر د دو دغتر، تمسر كاردوديل

 تنها بكذارد.

كوجه بريزميش







ـالبته ممينطور است.
-و ونكامى كه ورود آنها را به آنجا مشامده كردى، براى الطمينان بيشتر نزد فرانسوا بودون میدوىى.
 باكشانال" ملتب شده الطلاعاتى كسب كنم.

 از خود بالمى نمى ايكارند.
 آدرس او رااز اين زن كاركر بكيرم.


میزنيم.


 تهيه آب مغدس مىباشد، اينجود هيزما امميتى ندارد.














 سرباز بير هـ برد.








 هيورش او را نيز به عهده كرنت.


 خستكىنايذير غود را ادامه ممىاد ولم در عوض زيا


آكريكول به عنوان كار آموز بيثى فرانسوا ماردى كار مىكرد و كا كابريل خود را برایى












 لحثه از مدرت ديدن آنها كاسته مى دشود.



 ممىغت. بدين ترتيب، تازها اكر مادر او مم ديكر كار نمىكرد، باز آكريكول مىتوانست بالين مزده، هرخ زندكى دو نغرى را بـ كردش در در آورد.







آكريكول به تدرى مادر غود را دوست داشت كه مركز براى بك جـنين ولخـرجـىـا ايرادى نمىكرفت و با اين كه مىديد فسمت زيادى از هولمایى هرداغنتى او در اين فبيل رامها

مصعرف مىشود، حرفى نمىزد. بالاغره ضربایى به در نواخت شد د فرانسواز كفت:
-بغرمانيد تو.





 كيسوان فهوهاى رنى و يرتاب او كه هون خرمنى از كردنش بـ بـ زير آويخته بود و با












همان معنى را مـدداد.
 شده بود، تاريبا او ـم به موازات آكريكول و كابريل تربيت يانته بود.


 دانما به سر و روى او بكشّد.









 مخاومت كثد.
 مىیانت كه دانما خوامشهاى عاجزا
 فشارما و سغتىماى زندكى رمائى خوامد يانتـ.











 شدن بـ بك هنين عنوانى راد اشاشت.

 ممداد.

 صفا و متانت از آن زبانه مـى اينشيد.











 بر كرفت.




 معنى و بى خردانه مىنمود، اطلاعلاع نداشت













ـ مـايوى عزيز تو مسنى، امروز صبع ترا نديده بودم، حالت كه خوب است؟ بيا تا تـرا
ببوسم.
ـغانم فرانسواز يك كار فورى داشتم و نمى وخواستم فرمت را الز دست بدمم، اما ممين
الان كارم تمام شد. مى مغوامم براى تهيه ذغال بيرون بروم ـنـ خيلى متسكرم، ولم خيلم يريشانم، جون ساعت مشت و نيم است و آكريكول هنوز

نيامده.
سهس آمى كشيد و كغت:


 دلم مستركد.
ـ غانم فرانسواز، اكر آكريكول بغهيد كه شما اين حرنها را مى زنيد!










 فرانسوا هاردى يشيُنهادى كرده بود كه اتالمى از ساغتمان كاركران در اختيار آكريكول و شما بكذارد.
ــ آرى، او اين يشُّنهاد را كرد، اما لازم بود كه من از تلمرو كشيش خود دست بكشم و ممدانيد كه اين كار براى من غير ممكن است.

ـ خانم، كوش بدهيد، مـل اين كه صـداى هاى او مى آيد، حالا خيالتان راحت شد. در اين مولع نغمه سرورانكيز و بلندى در بل كان طنين انداخت.
 شكده بود كنت: ـار نبايد مرا بـ اين حال بييند. هس از اين هم كار خستكى آور هلطـ در ممبن ساعت آلمشى د راهتى دارد... ديكر من نبايد به خستكى او بيالززايم.

 كאثاده رديش مىآمد. شبامت زيادى به داكوبر داشت مـغــومـا از اين جهت كه سبيل تهوهاى رنك و بلندى

 با بی غيدى مـفصوصس دور كردن آريخته بود، خودنمانى مىكرد، كلاه رشيمى لب كوتامى بر سر داشت.
اما هيزى كه با اين سر د وضـع و لباس اصـلأ جور نمى آمد و در نـنستين نغلر مورد توجه و كنجكارى هر بينندهاى مرار میكرلنت. كل بسيار زيبا و سرغ رنكى بود كه در دستش ديده ممىد.
داخل اتاق شد و به مـض ديدن هرانسواز او را در اغغش كشيد و كات: ـ سلام مادر عزيز.
آن كاه سر غود را به علامت دوستى اندكى خم كرد د به مايو كنت: ـ مايوى كوهولو، سـلم.

 ــ مادر عزيز، برای من هريشان شده بودى يا براى شـام من؟ از اين كه از مـوتع شـــام
 مى غوامم، مىدانم كه مرا خوامى بغشُيد. از اين ترسيدى كه مبادا مزه غذا از بين برود... فكر مىكنم غذانى كه تهيه كردهاى سيب زمينى سرخ كرده است، زيرا من آن را بـ اندازه دوست

ــيك درز ديكر اين غذا را برایى تو تهيه ممكنم.
آكريكول بك لبخند معمولى به مايو زد و كنت: ـ بسيار خوب، هس هالا كه اينطور شد، خرجى آنروز را بكير.
 آكريكرل آن را از كجا آوردهاىף خانم مرانسواز نكاه كنيا



بوى دلهذير د معطرى داشته باشد.
 كردهای؟
آكريكول غندهاى سر داد و كنت:

- هيدا كردم؟! عجب! تو خيال مىكنى كه آدم هنكام عبود از كـوهه بـريزميش از ايـن هيزما بيدا ممكتد؟! مايو مـ كه متل مرانسواز از ابن كلمات متعجب شـده بود و از لعاظ كـنـجكاوى دست كمى از او نداشت، يرسيد: - هس اين رااز كجا آوردهای؟





 كعيده مىشد
فرانسواز كنت:



 كردن بند كوهكى با زنجير كوجك طلانى اذ ذير روبان هـي



مايو كمت:
ـ ـغوب بود كه در كوهه بودى.
病


 - جرا حرفهاى تو را با باود نمىكني؟
 مايو كثت: ـداستان جن و يرىی









 تماشاى آنها راداشته باشم.


 سيمين، ديكر هـه بكريم.

 اره! كه هـ كيسوان ذيبا و دلغريبى! من در مدت عمرم هنين مومانى نديده بودم! لبان سرخ د و صورت سغيدش... اوها ديكر نمىتوانم هيزى بكويم، بيثى از اين هيزى نديدم، هون به قدرى مار ماتو مبهوت



رگتى كه در مـابل اين دوشيزه رسيدم، مستخدمه خطاب به او كغت:
 آنكاه دوشيزه زرين مو به من رو كرد و كغت:
 لوتين بى اندازه علاته دارم و اصـلا نمىتوانم دورى او را تممل كنم." آنكاه، اندكى نكر كرد و بدون شـكاز سر و وضـع و لباس من اين طور تشخغيص داد كه
 مخملى از كنارش در آردد د با ترديد به من كغت:
 رتت كرانبهاى شما تلف كثته، اجازه بدميد.
و كيف هیل را جلوى من آورد. مايو با اندوه زيادى كوش مىداد و در اين هنكام كیت: - هـه انتباه بزركى!
 فهعيد كه اين عمل باعث رنجش شديد من شده، فورأ دست خود را دراز كرد و از درون يك
 عمل اولى خود به من نشـان دمد با صدائى كه لطف و مهربانى از آن مـى باريد كنت: ـ "هس آها، اين كل را از من قبول كنيد." مايو لبغند تأئر بارى زد و كغت:
ـ حالا درست شد. بهتر از ابن نمىشود يك هنان اشتباه غير عمدى را جبران كرد. ـ مسين طور است، و ممان موتعى كه دستم را براى كرغتن كل بلو برده بودم، جرأت نمىكردم سرم را بلند كنم، اكر هه من آلم كعرونى نيستم، اما در وجود اين دختر گــدرتى نهفته بود كه مرا مسشور ر متهور خود ساخته بود، در اين موتع در باز شـد، و دغتر زيباى ديكرى، كه با وضـع عجيب اما دلیذيرى خود را درست كرده بود وارد شـد و به دوشيزه كغت: ـ مادموازل، او آمده. الو فورا از جا برخاست و به من كهت:

 واز سالن خارع شد. من نتوانستم حنى يك كا كام تا جلوى در رامنمائى كرد، و بـ علامت احترام سر خود را تكان داد، و من از آنــبا بـيـرون

وجتى كه وارد كوهه بابيلون شدم، امـلا اين جريانات را نممتوانستم باور كنم، مات و مبهوت بودم و ملى امن بود كه از در بهشت بيرون آمده باشمر.


كه از شنيدن اين والمع حواسش هيرت شده بود با صـدائى آمسته جواب داد: ــ آرى، همينطور است. آمنكر در عالم كه مى خنديد ادامـه داد: ـ مادر عزيز، اين يكى از دلاتل دير آمدن من بود، حالا كوش كن اين مـ دليل دبــرى استِ الان در موتع ورود به هياط رنك كار را در زير بلهما ديدم، دسنهايش به رنـ سبز

 ـ آكريكول اين مرد هـ طور آدمى است؟
 ديكر زياد درياره او نكر نمىكنم. من لوريو را وادار كردم كه مواظب خم رنـك كارى او باشـد


 كرد و نزديك آكريكول آمد و كنت: ـدستمايت را نمىشونى؟
ـ متنمكرم، مايوى كوهولو... همّدر دختر خوبى مستى! آنكاه با جيانأ خيلى عادى و طبيعى به مايو كنت:



ــو اين را به من ممدلمى؟! آكريكول غندهاى كرد و كغت:







آكريكول مx كرد، معلوم بود كا مر دوى آنها فرانسواز از يك طرف و و مايو از طرف ديكر او او
 آكريكول به مايو كلت:
 دختر جوان سر را هاياين انداخت و جواب دابر داد

 متل مادرم كه تنها غذا مى مغورد.











 تأتر برويم، ولى مىكريند يكى از شعبده بازما تردسنىماى عبيب و سركرم كنندهاى انجام میدهد.
ـ متشكرم، فرزند عزيز، اما به خاطلر داشته باش كه اينها جز صـنه سازى و مسغره
بازى هیز ديكرى نيست.


- يسر عزيز، آيا من به عايده ديكران كارى دارم و از انجام دادن كارى كه دلخوامشان

است جلوكيرى مىكنمئ
 بلدر عزيزم، نه نه نمىغوامم به مسيُله آمدن او نكر كنم، مر وتت به ياد آن مىالنته، به كلى هواسم هرت مىشمود.

- هطور! او آمدهو خدا كند!




توست... ههار ماه آزكار است كه از او هيع كونه خبرى نداشتم. ـاينها مسه درست، ولى يادت نيست كه در آن نامه برايى ما هـ نوشته بود... او به وسيله اين نامه به ما خبر مىداد كه از طرف او نكران نباشيم، زيرا در هايان ماه زانويه به باريس




نشده است.
ـاين مـ دليل ديكرى است كه ما زياد در انتنارش نباشيم. من خيلى دورتر مىردم م د
 از آمريكا براى من لُرستاده مزيد معين نكته است. مادر عزيز، اكر مسه اعفـاى خانواده با

ــ ـرزند عزيز، خدا از دهانت بشنود، اين دوز بسيار بزركى برانى من خوامد بود. مايو بـ آكريكول كخت:
ـ ـآكريكول هدرت را خوب به خاطلر دارى؟
 سبيلماى آويزانش بود كه زمرهُ آدم را ممتركانيد. تنها هيزى كه ترس مرا ممىديخت نوار
 میكتى
ـالسـوس! از آن وتتى كه از ما جدا شُده، با اين سن و سـال آن هدر دنج برده، سـنتى ديده... شمست سال بيشتر از عمرش مىكذرد.
در اين موتع هند ضربه به در نواخته شُد و دنباله كلام فرانسواز را تطل كرد.
آكريكول كنت:
ـبرمـائيد تو.
ولى شففمى كه در زده بود، به جاى ورود به اتاق در را نيمه باز كرد و بك بانو و يك
دست سبز رنكى از لاى شكاف در ديده شد كه به طرف آمنكر اشـاره ممكند. آكريكول كنت: ـلوسيو آمده، تعارف نكن، بيا تو.
 خانم فرانسواز رنكى مىشودد. آكريكول يك موضوع بسيار مهعى است، فورا بيا بيرون، اين كار هنط مربوط به شماست. آكريكول با نعجب از جا برخاست ور با كا


 مملرزيد، ولم مثل اين بود كه از مـوردنشّ آنار يك خوشـهالم و در عـين حال تأثر عجيبى نمايان است





 مىدلمى كه خونسردى خود را حفظ كنى!


$$
\begin{aligned}
& \text { آكريكول اشيكهاى خود را ياك كرد و كغت: }
\end{aligned}
$$



 ممكن است رارد شود. فرانسواز فرياد كشيد:

- يدرت!؟ از دوى صندلى هريد. به تدرى تعجب و احساساتش شديد بـد بود كه دست خود را را روى تلبش كذاشت تا از تهشمایى سريع و بلند آن جلوكيرى كند.



 خوشبغتّ تو فرا رسيده.
فرانسواز هسيمان خود را باز كرد و با صـدانـى آمسته و تأثر بار جواب داد:
 ـ بـ خدا راست ممكويم، معكن است مر لـمطه وارد شوده فردا، شايد ممين امروز.
_امروز!؟
ـآرى مادر عزيز، بايد بالاغره به تو بكويم، او آمد... او آمد.
فرانسواز كخت:
ـاو... او...
و زبانش بند آمد و نتوانست حرفهايش را تمام كثد.
آمنكر بوان از كريه تركيد و كیت:


آنكاه با سرعت به طرلـ در اتاق دويد و آن را باز كرد.



 علاهه و مـبت در وجودلث به شـدت مبارزه مىكردنب مر هـه مـى مغراست كـه بـه فـرمان

الحساسات با بك هركت هدر سالخورده خود را در آغوش كشـد، نمىشد. سرباز ير نيز به ممين احساسات دهار شـده بود، مر دو جوشّش و شدت مـيبانات

 خزيده بود و خود را در ميان جوش و خروش اين صـينه بيكانه مـىيالت و دزدانـ اشـك ممرينت.
بالاغره فرانسواز از جا برغاست و به طرف شـومرش شيش رفت، مر دو يكديكر را در



 و ميهبانات ناكهانى بيدار شده بود به دغتران نشـان داد و با صـداتُى كرفته و تأئز بار كات،
 من كردهام. فرانـ ــدنتران مارشال سيمون!

 كرد. فرانسواز نكامى تحسينآميز و بر مهر به آنان انكند و كنت: ـ مـل دو فرشته مىمـانند. نعاه داكوبر به طرف بسـرش بيش آمد و كغت: ـ عالا نوبت ما دوتاست!






داكربر فورأ به طرف در رلفت و آن را بر روى سـى خود باز باز كرد و كنت:


بشـاسد.
به معض اين كه در باز سده خود را با بك خيز به درون اتاق رسـاند و مثل اين بود كه


 مشلى است كه مىكويد: دوستان دوستان ما دوست ما مستند، مثل اينكه رابازوردا اين


 متوجه شود از در اتاق خارج شد.
 $10 V$ شدند د دوباره به ياد واتعيتهاى زندكى انتادند.

سرباز، در عالم كه رز و بلانش را بـ زنش نمـان ممداد كات ــفرانسواز، تو لابد انتنار ديدن اينها را در اينجا نداشتىی؟
 مـعر بمانند، زيرا با اتالى تاريك آكريكول... ـاينها مهم نيست، اينجا مهمانغانه ماست مطمتُن باش كه دوشيزكان سيمون به اين دشواريها و ناراعنىما عادت كردهاند، من فردا دست در دست بسرم، با كـال افتغار و سر


سيمون را ملامات كنيم و درباره امور مهم خودمان با او مذاكره نمائيم. آكريكول به هدرش كث:

نفوامى يانت.
داكوبر يرسيد:

 بعد از نبرد لين به او داده بود، به رسميت شُناختنـد داكوبر با خوشـعالى بى اندازهاى لرياد كشيد: ـ حفیچتأى البته اين موضمو در حغيچت باعث تعجب من نمىشود زيرا عدالت مـ ممين طور مكم مىكند... ولم اين جريان مرا به ميجان مىآورد. حنما هدر سيمون از اينكه زنرال




 را به ما اعلام نموده بود. رز و بلانش با شـنيدن اين كلمات در هشمان يكديكر خيره شده بودند و از ديدكانشـان اشك شون لرو مىباريد.
 آكريكول مالا بكى هرا ما نمىتوانيم فردا نه فرانسوا ماردى و نه هدر سيمون را در در آن جا با بيدا كنیم9
 IDA
※ّ ـ آ بسيار مهعى بااو كنتكو كنم. بايد بدانم كه نامـ را به كبا بنويسم، شسرم، تو فردا بـ او اطلاع بده كه دختران كوچكثل وارد هاريس شدهاند. در اين موتع سرباز درى خود را به طرف دغنتران كرد و كیت: - نن عزيز من از شما هرستارى مىكتد، فراموش نكنيد كه منوز در مـبارزهايـــ و از طرف ديكر شما در اينجا غيلى آسودهتر از رامهائى كه با آن مشتت و غوارى ييمودهايــم

ـتو ممدانى كه ما همواره نزد تو بودهايم و هالا مم هيش غانم هرانسواز مستيم. بلانش اضـانه كرد:
 ما منوز مم دربارهاين سـعادت بزرك فكر مىكثيم، و الطمينان داريم كه هلط در اينجاست كه

مىتوانيم هدر غود را بيينيم. داكوبر كات:
 دالشتيد و اكنون بايد از اين وضمع متعجب شده با بالثبد.
الما السوس! آن شهر طللنى كه خواب ديده بوديد در برابر ديدكان شما بلوه كر نيست،
 مى آيد هست نيست وبت آكريكول با خوشـعالى كات:
ـ من مطمنْم كه تنها ورود مارشال سيمون است كه هاريس را به صــورت يك شــهر واتما رويانیى در مى آورد. رز كات:
 - هطور! مكر شما اسـم مرا مىدانيد!

ـالبته كه مىدانم، ما اغلب با داكوبر درباره شمـا كانتكو مىكرديم.
بلانش اضـانه كرد:
-و اغيرا مم دربار\& كابريل.
با شنيدن اين اسـم آكريكول و مادرش بابي مـ فرياد كشيدند:
ـ كابريل!

ــ آرى، داستان كابريل را برای شما مفــلأ نعريف خوامـ كرد، هيزى كه حالا ممتوانم بكويم اينست كه او بسر من به شمار ممىودد و شـايست اسـت كه شـا كـا يك ديكر را مانتد دو

برادر دوست بداريد.
آنكاه داكوبر به زنش رو كرد و كغت:
ــ ممسر شجاع من! هـ خدمت بزركى كردهاهى! تو كه خودت اينتدر فتير و مــتاج بودى، هكونه اين كودك سركردان را تربيت نمودى و او را به اينجا رسانيدى اينى
 آمنكر فرياد كتيد:

- هس برادر من مـ وارد باريس شده؟ بدر شما جكونه او را ملاقات كرديد؟
 ــبايداز اين هس مراتو خطاب كنى، هميشه آن را به كار برى تامن آن جیيزمانتى راكه در اين مدت ميجده سال برايم كغته بودى به خاطر بياودم، داستان كابريل، و اين كه جكونه و


 تعريف داستان كنم. راباؤورا مم در خارج اين اتاق خوامد خوابيد هون بر طلبق عادت ديرين
 در اين موتع ضربات شديدى به در نواخته شد. ـ آكريكول، بيبن كيست.

 متوجه دز و بلانش ساخت. آكريكول جلو آمد و كغت:
 باز مىكرديم حالا بفرمايٌيد هه كارى داريد؟
 نامنجار غود را به اين طريق توجيه كند، خيلى معترمانه جواب داد داد: ـ خيلم معذرت مىخوامـم... دوشيزه سوليوو، كاركر كوزيشت در اينجا سكونت دارد؟ آكريكول كنت:
ـــه آكا، در طبكه بالا است. دو مرتبه شخص ناشناس شـروع به تشكر كرد و كنت:
 طرف شـغصـى آمده بودم تا سغارش كار بهاو بدمم. آكريكعل متعجبانه جواب داد: ـ آكا اين وهت شب!! عالا كه خيلى دير است! امـا اين كاركر جوان را مـشـناسم، اكنون غوابيده است، اكر كار لازمس داريد برويد فردا مبيع زود بـر بيائبد. ـ من دوباره معذرت مى غوامم، اميدوارم كه اين غانم و دوشيزكان مم مـرا بــبخشند. آكريكول كنت: ـاكر بـغواميد ممين طور به معذرت خود ادامه دميد، آن وتت بايد از به طول انجاميدن معذرت غوامى نيز معذرت بخواميد، و بدين ترتيب معذرت شما تا ابد تمام نغوامد شدر بـا
 سبيلماى خود كعيد و در كوش زنش كغت:
 بس از اين هيزما شنيدى عادت كردهاى ناشناس غارع شعد اما بیش از بيرمن رغتن از اتاق، به دغتران، داكوبر و آكريكول نكاه

 داكوبر و آكريكول مم به طرف اتات زير شيروانى مىرلتند.

 آمسته و تند به او كهت:

 هون آكريكول ناكهان در باى خود توهف كرد سرباز بير به او كات: - هسر، هب غبر استو آمنكر بركنت و كنت:
 - غيالت راحت باشطد، من با اين سن و سـال جشُمها و بازنرى بك جوان بيست سـاله را دارم. و سرباز بدون ابنكه متوجه جيانه متعجب بسرش شـود، وارد اتالمى شـد كه ممبايست مر دو شب را در آن بكذرانتد.


خانه خارع شـد و به طرف انتهاى كوجه بريزميش به راه افتاد. به درشكـهالى كـه در كـنار صسومعة سنمرى توگف كرده بود نزديك شد

ناشُناس هرسيد:
-
-دو دغتر و ييرمرد سبيل خاكسترى نزد فرانسواز بودن رفتعاند موفعى كه در ممزذم


و بيرمرد سبيلو در اتاق ديكر خوامد خوابيد.

- بسيار خوبـ
- ولم من جرئت نكردم برایى ديدن خياط كوزّيشت زياد اصرار كنم، فردا صبع براى


 او بايد بدمن درنكى خود را به آنجا برساند... تو ممراه او مى'يى اكر من منوز نيامده بودم
 شـفص ناشناس مؤدبانه با رودن خداحافغى كرد و كغت: -اوامر شما مو به مو اجرا خوامد شد امد. و در اين منكام درشكه بـه راه انتاد. يك سـاعت از امن جريانات و معنهماى مـتلف مىكذشت. سـكرت عميلى بر سراسر خانهاى كه در كوجه بريزميش واتع است حكمغرما بود. روشنانُى ضـعـف و لرزانى كه از هشّت شيشهماى در به بيرفن نغوذ مىكرد، نشان مـىداد كه مايو منوز بيدار است. مايو با








 ـ مايوى مهربان، بكو بينم جه خبر است؟ جرا الينقدر مضطربى آه! جرا كري كردهاهى!

هـ شـده، مكر بيش آمدى رخ داده زود بكو حرف بزن. مايو نامه را برداشت و با دستى لرزان به او داد و كغت:

ـبخوان.
آكريكول نامه را كرفت و در يرتو هراغ شروع به خواندن كرد.







 نكردد.

 بازتر و شكنتهتر شد و با خنده بـ خياط جوان كفت:
 شوخيهاى اين منته است.

 من كوش بده، من خطرى احسـاس مىكنم. توجه كن، رفيق كاركرت رممى را به خاطر بياور! - رمى!؟

 ـاينها درست، اما بـ كنامى او او ثابت شـا
 مواظب خودت باشى اكريكول، درست فكر كن، خدايا! اكر تو يك ماه به زندان بروىى، مادرت هب خوامد كرد! دختر جوان دوباره ادامه داد:

$14 \omega$ او ممانديشم، اين مسشله سـاده نيست. افسوس! خدايا! بدر بيهاره تو، مادر بیى كناه و بير تو

ها خوامند كرد؟ مكر تو اكنین تنها منبع در آمد آنها نيستى؟ درست فكر كن، بدون تو، بدون كار و غرج، آنها هب خوامند كرد؟
آكريكول نامه را درى ميز يرتاب كرد و كغت:

ولى آخر كسى را بدون بازيرسى كه توتيف نمىكنتد. مايو با تأئر جواب داد:
ـاول توتيف مىكنند، بعد به حرنهايش كوش ممدلمند. از اينها كذشته، يس از اينكه يك


 مىكنند. آكريكول با شنيدن اين جملهماى ساده و مؤثر به خود لرزيد و به نكر فرو رنت. با حالى اندوربار كنت: ـيك ماه بيكار... مادرم، هدرم، اين دو دخترى كه تا رسيدن زنرال سيمون بـه هـاريس
 ناكهان مايو فرياد كشيد: - آكريكول، اكر هيش فرانسوا ماردى بروى، او بـ تدرى خوش تلب، با شـرف و باكدل
 با هدر زنرال به مسالزرت رفته است.
ـانسوس! بس هب بايد كرد؟ خدايا هـ كنيم؟ آكريكول با خود كنت: _آه هـر! اكر فردا اين اتغاق رخ دمد، هـ بدبغتى بزركى براى اوست كه با خوشـمالم به غانة ما آمده! آمنكر با كتن اين كلمات صـورت غود را با دو دست منهان كرده بود متأسغانه ترس


 هكمرما ثمده بود شكست، صمورتش سرخ شد و آثار بك نوع اهبار، درد عميق و اميد بر
 ــ آكريكول، راه نمات ترا هيدا كردم، آن دوشبزهاهى كه اينتدر زيبا و مهربان است و آن l\&

 مىكرد.
آكريكول جواب داد:
ـ ـخوب فكر كن، آخر از دست اين دوشيزه هـ كارى بر بر مى آيد؟


نزد او بروى؟




نكرانى نيست.
 او بى اندازه نامنجار و برایى من خيلى احمعانه است. مايو با اندوه مراوانى جواب داد داد:







 نمىتوانم خود را در راه نجات تو مدا كنم!

 - تو هـدر مهربانم، هه موجود با ونا و نجيبى مستى.

 معدسترين تلبها سرجشمه مىكيرند. از طرف ديكر تو مرا مطمئن ساختهاي كه تـلب آن

 مىكردند فراموش كرد.


 خودت، هون ممكن است هلدرت بيدار شود و از غيبت تو يريشان كردد.

## * * *





 احساسات نهتة او او هی بيرد.


 آكريكرل سير نمى



 زندكى سرباذى غوشت نيامده؟









اكر آدم كارخانه او را با كارخانهماى ديكر متايسه كند، متوجه مىشـود در در ميان ايـنـ




 بهرهمند مىشوند. ولى معا اينها حرفاست! استا شنيدن كى بود مانند ديدن!
 مميشه بيش تو و مادرت بمانم، ديكر نمىخوامم اينجا را ترك كنم، زود باش باس، كار مایى خود را






كردش كوتامى غواميم رفت.



 سرباز بالبغند افسوس آميزى كغت:



 ــمن نمىدانم، اما كارى از ازين آسان آسانتر نيست.







سرالهاى او را به لرزه در آورد. بـ اراده به باد عكم بازداشت خود در آستانه در هديدار كشت. لباس كشيشى به تن و كلاه بزرك كردى به بـ سر داشت به مـعض اين كه هشم دو برادر به مم انتاد، مسديكر را سـغت در آغوش كشيدند.

- برادر!

ـ آكريكول!
داكعبر كه از اين جوش و خروش و بوسعهاى برادرانـه آنـها بـه مــيجان آمـده بـود.
 از ععاطل برادرى سرشار بود. ـمن به وسيلا هدرم از ورود تو مطالع شـدم. مر لحظه انتظار ديدار تو راداشتم. و اكنون
 به طرف بيرخوانده خود آمد و دستهاى او را صـميمانه فـرد و كغت: ـ مادرم كجاست؟ عالش خوب است؟

 و آنكاه روى خود را بـ طرف آكريكول، كه ترسهاى خود را از ياد برده بود و با مسرت


 دغتران ذُنرال سيمون و هنى خودم را برایى تو شـرح دادم... آمنكر جوان، كه مدتى با دتت و كنجكاوى زيادى كابريل را نكاه ممكرد ناكهان فرياد كشيد:

ـ كابريل بيشانى تو هـ شـده؟
كابريل كلاه خود را برداشته و درست در كنار دريـهـ اتاق ايســتاده بـود. روشـــنانـى
 طرف ديكر امتداد داشت، كاملك ديده مـىشد. داكوبر در ميان مباهوى كشتى شـكستكان و شتى در مدت كوتاه مذاكره خود با او در
 كابريل انتاد و او مـ فرياد كشيدي
-راست مىكويد، عجب بريدكى بزركى؟ راستى اين زخم هيست؟ آمنكر دست كشيش را كه بيش آورده بود كرفت و با تعجب آن را به داكوبر نشان داد: - هدر، دستهايش را نكاه كن! عجب! دستهايت سوراخ شُدره! آه...

كابريل رنكس سرخ شد و كعت:


 دادم رسيد.
 كابريل لبفند شبرينى زد و جواب ديابد
ــ آخر ما نمىتوانيم معراه خود اسـلـهـ داشته باشيم، و مركز نكهبان مـ نداريـم. مـن بودم و يك رامنما.
داكوبر كه نمىتوانست هرنهاى كابريل را باور كتد با تعجب يرسيد:

 و ساده است كه سعادت دنيوى و اخروى مطلوب انجيل (كتاب مغدس) را برايى اين وحشيان بيهاره تأمين مىكند.




 كه ما جنك ديدكان هرنهایى، در ميدانمانى نبرد بر مـيدارياريم! آكريكول با صـداى بلند كغت:
 احترام مىكذارم! نكاه كن! يكبارجه شجاعت اعت، از خودكنشتكى، نجابت!

ـ خوامش مىكنم، اينطور با من هرف نزنيد. من همان كابريل ساده هستم. مرا ستايس
نكنيد!

 مـدس تو مم باشد. آكريكول كنت:

ـ ـالا بكو ببينم شكونه از هنكال ابن وحشيانى كه تو را ميغكوب كرده بودند نـجات
 متوجه بـد و كمت:
ـاكر نمى غوامى يا نمىتوانى بـ سؤال من جواب دهى، من حرفى ندارم، فرض كن اصـلا
من هنين سؤالم نكرددام.
كشيش با صـدائى كه هريشـانى از آن مويدا بود كغت:
ـ من هيع هيز را نه از شما و نهاز آكريكول چنهان نمىكنم، فتط تشمريع و فهمانيدن اين



 بههم كه انن نن عجيب كه بود.
داكوبر، از شنيدن حرفهاى كشيش مات و مبهوت مانده بود، زيرا خود از مـ دهار مـين
 لغتران را از زندان لايزيك نجات داده بود، حل كند.

آمنكر از كشيشل برسيد:
ــكدام نـن را میكونى؟
داكوبر كغت:
ــ ـمان زنى كه ترا از هنكال وحشيان رمانـى بـشـيد؟ كابريل كه در انكار و خاطرات مبهم كذــته فرو رفته بود جواب دوان داد:

آكريكول سؤال كرد:
ـاين ذن كه بوده

ـ ـ ـمن خوامر درماندكان و رنجديدكانمب).
داككبر كه به ادامه اين داستان عجيب علاته زيادى بيدا كردهـ بود هرسيد:

ــبـ من جواب داد:
ـ ـامن به سوى فرياد رنجديدكان ممشيتابم" و آن كاه راه خود را به طرف آمريكاى شمالى ادامه داد، و به سوى سرزمين هـنى كه

برمـ جاودانى سطع آنها را بوشانيده و تاريكى شب برایى مميشه بـر آنـها ســايه افكنده رمسبار شد.
داكوبر متغكرانه كغت: ـ مـئلا مثل سيبرىـي
آكريكول دوباره به طرفـ كابريل كه بيش از يبش در افكار خود غوطه ور بود. رو كرد و

ـاين نن هطور بـ كـك تو آمد؟

 كوش رسيد:
ـ آكريكول، مى مخوامم مم اكنون با تو صححبت كنم.

تدم عتب رفت و با يريشانى كهت:

 ــاكر كابريل نيامده بود من تاكنون رفته بودم. ولى آبا مىتوانستم از دي ديدن او و ايـن سعادت بزرك جشم بيوشم و و بروم؟ مايو كه درباره كابريل و داستان زندكيش جسته و كريخته هيزمايـى شُنيده بـود بـا

تعجب يرسيد:

- كابريل اينجاست؟
- آرى، تتريبا نيم ساعت است است كه يـش ما ما آمده.

 آنرا دريافت كرده.
- مايوى مهربان، فيلى متيكرئ


 - خونسرد باش. مايو به سرعت از بلها بايين رفت تا در خارع خانه مواظب باشد آكريكول مم دوباره
- يدر اين نامـايست كه مادرم هم اكنون درياهت كرده و غواسته است كه تو از مغمون آن مطلع شوى.
- بسيار خوب بـغوان بيينم هـ نوشته.

آكريكول شُروع به خواندن كرد:



 ادوران،كارمند ثبت اسناد ثــارتر،

داكربر با تعبب به هسرش نكاه كرد و كغت: - كى وردد مرا بـ هاريس به اين سـفص الطلاع داده؟ -شايد ممان كارمندى كه نشانى و اسمش كم شُده بود و اسناد خود را برايش فرستاده بوديد.
 شـارتر... از طرف ديعر اسـناد مهمى در اختيار اوست، كه نبايد بـه كســ جـز مـن بـدمد؟
 از دو ردز ديعر باز نغنوامد كست كنت:

- به نظلر من شما بايد هر هب زودتر هركت كنيد.


شمعاست؟

- تا اندازهاى... زيرا من غيال داشتم كه امروز را با شما بكذرانم... ولى بايد وظليف خود
 شارتر هشم بهوشم. ههل و مشٌ سـت ساعت ديكر برمىكردم. لعنت خدا بر شبيان كه نعذاشت

 كشيش با تأثر زيادى كغت:
- متأسمانه براى من غير ممكن است و آمدهام كه ضممنا غداهعالثمى كنم. - هطور!... خداهالهغى!... منوز از راه نرسيده مىخوامى به ماموريت ديعـر بـروى؟... مـال است!. كابريل اه خود رادر سينه خنه كرد و كغت: IVV

نمستوانم و نبايد به اين خانه بازكردم...
光




اول از اين مرد بدم آمد، خيلى متاسفم از اينكه تو زير دست او او كار مىكـنى
آمنكر جوان، كه از شبامت اين دو اسم متعجب شـده بود فرياد زد

- نصر كاردووب!! بعداز نجات در تمر كاردوويل از شما هذيرايـ كردند؟
- آرى فرزند مكر هيست؟

آكريكول در حاليكه زير لب حرف ممزدد كهت:
 خودش بر آن است...
اين فكر ناكهان او را به ياد مايو انداخت و كغت:

 از آن وهت كه داكوبر دربار\&اجبار و شكنجه با كابريل صحهبت كرد، كابريل به فكر فرو
 سرباز و آمنكر را متعجب ساخت، جنين كنت:

 كابريل به طرف داكوبر و با صدائى يريشان اضـانـ اضه كردي:

- بكذاريد اين اسم را به شـي بـا بكويم.

آمنكر فرياد كشيد:

- زود بكر! موضموع هيست!

 مصض اينكه تحاضـا كردم...و شمـا به كهك من خواميد شتانت؟ داكوبر، كه از اين كلمات متعجب و در عين حال كنجكاو شده بود جواب داد:


سرباز ادامـ داد:

دونلى براى مرك يا زندكى در ميان است! مبلغ به غود للزيد د كات ـدوئل! آرى، شـايد موضمع يك دونل عجيب، دومل مولناكى است كه براى آن بـه دو شاهد مل شما... يك هدر و يك برادر اعتباج دارم


طرف غانا دوشيزه كاردوريل ممدلت.

## مههانخانه سن ديزيه










 كاردوويل در آن احامت داشتـت هسمت خروجم مهمانغانه سن ديزيه تازه تعمير شدده بود و سـنكماى سغيد آن مـل مرمر ممدرخشيد.






 كشيده میشد.

IVO





 دلاع مىكرد و جواب لوتين را مىداد.





 خانم با ارحات تلغى به زرزت كنت: ـ مادموازل، به نظارم مىتوانيد جلوى سى خود را بكيريد و آن را از حـله به طرفـ سـ

من باز داريد. ـبدون شـك به مسين دليل بود كه ديشب سعى كرديداين حيوان نجيب و باومار رااز در باغ ببريد و آن را در كوههما كم كنيد، ولى خوشبيختانه جوانى آن را در در كوهه (بابيلون) ويدا كرد و دوباره به اينجا آورد.
 خانم كريوا كه نمىتوانست لبشند رضايت بخش و فاتحانأ خود را ينهان كند جواب داد: ـ من از طرف شـامزاده مامورم كه مم اكنون دوشيزه آدرين را ملاكات كنم. هيز بسيار مهـم است كه بايد مر هـه زودتر به او بكويم.
 كريوا متوجه اين تغيير تيانه او نشد. زيرا در فكر نجات ״آكال، بود، كـه سـك كـوهك بـه ار

 ـدوشيزه آدرين ديشب خيلم دير خرابيده و به من دستور داده كها از بيدار كردن وى تا هيش از ظهر جلوكيرى كنم.
ـ معكن است. امـا الطاعت امر خالهاش شامزاده واجب است.
ـاكر ممكن است، خانم خود را فورا بيدار كنيد. ـ خانم من از كسى دستور نمىكيرد د به تنهايس در اين جا زندكى مـىكند، و من مـم











صرف نزنيد، بس است! ـ معذالك، الكر كسى بغوامد از او بد بكريد... هندان مم نعاشته ممين دبيلب... ساعت

بازده و نيم. ـديشب؟





التاده بود... و نام محدس او را بر بر زي




 اكنون از ورود من به اينبا مطلع مىكينيد يا نها
 از ظهر كسم را به هغـورش بـر بـرستم.



ـ خدابا! مكر ممكن است! جـه مىبينم! زردرّت آن طرنفى كه كريوا نشان مسداد بركشت و كفت: - جيست! جه ديدهای؟ ـ من ديدم كه دوشيزه آدرين با سرعت از يلهـا بالا رفت، از راه رفتنش، از كلامش از


تمسور نيست!

ــ آدرين! آدرين راديدى؟ خانم كريوا مثل اينكه عينك خود را فراموش كردهايد
 كوجه باز مىشود، بدون شـك از مـان جاست كـ كه آدرين مراجعت كرده. اوه! خدايا! اكر اين

 ـ خانم، من بـ شـما اطمينان ممدهم كه.


 كردن در ساعت مشت صبع! من كه به كلى كيع شدم، عجب! خرب بود كه او را با با ايـن دو
 مسشود! در اين منكام كريوا با عجله به طرف متل رمسیار شـد. ذرّوت مـ كه از او زرنكتر و

 از آن وقت كه خانم كريوا مراجعت دوشيزه آدرين را از در كوجك باغ باغ ديده يا اينطور خيال كرده بود، نيم ساعت ممكذشت





 واتعى در آمده و امتناع اين احتياج از لازمترين جيزماست

بايد اعترام كرد كه برجستترين نتاشى كه دلباخته رنكآميزى و تركيبات معامنى
 به اندازء آدرين از نكريستن و تماشاى زيبائى و كمال لذت نمىبرد و بـ تدر او به شور و ميجان در نمىآيد.
فخط لذت تماشـا و نكاه كردن نيست كه امتناع آن امعيت زيادى برایى آدرين دارد، بلكه




 نعمات خدائى را از بين نبرد.







 در خود جمع كرده بود.


 حد كـال در او وجود داشت
 نهادهاند. مر كس وارد آن مىشـد، از ديدن اين مــ اسباب توالت، اين مــ زيبانيها مــات و مبهرت بر جایى مىماندا






 بهترين د زيباترين دختران انتغاب كثد و شيكترين و با شكوهترين لباسها را به تن آنان بيشـاند. فبلأ زرگّت دختر زرين مو را ديدهايم، دو خدمتكار ديكر مم دست كـمى از ار نداشيتند.

 طورى كه آدرين او را رامبه (الهه جوانى) مىناميد.
 از نظلر معبت و دوستى، و م از نظل زيباني و زرنكى راضـى نكامدارند.




 وينهى) نحاشان معروـ نكاهمى بيانكنيم.

 كامباى را كه مباشر املاك كاردوويل برايش نوشته بود به دست كرفت و شروع به خواندن

رمادموازل آدرين:





 براى ا ا كاقت نرسا و غير تابل تعمل است!




كه از ياريس مراجعتكرده است...


آنكاه دوباره ادامس داد:





 مو به مو براى او شهح دميم.


















 الا صودتكيرا و جلابع دارد.



 عرفها نمىزند.
 زندكى دهار سنغتىماى زيادى شده و اخيراً بدرشك بر بادثـاه مندوستان بوده، بـ دست انكليسىماكثـته شـده.

 يانت، مدتى در خدمت او بوده است.

- راز طولانى شدن نامه معلدرت مىخموامم. مادموازل حرنها مراى مرا باوركنيد.





راكر خواستيد خودتان مستغيهاً با او تماس بكيريد، منوانش اينــت: جلها،
يسركابامينـع بادثاه موندى.


 من است. عجب جوان شباع و رعنابي استا و ممـ هستى خود را الز دست دادها بزركى! عبب داستان شيرينى كه اين شامزاده ههرمان آن است، بايد هر هـ زودتر دست به كار شد.

$$
\begin{aligned}
& \text { آن كاه به طرف ذرّرت بركثّت و كغت: } \\
& \text { - يك كاغذ بردار و بنويس. }
\end{aligned}
$$

دختر فورا به طرف جعبهاى رفت و قـلم و كــاغذ را از دردن آن بـيرون آورد و روى

قٌ
















 منزل من واتع دركوهي بابيلون مىآنيد.




 خود كرفته بود.

 مبارزة شُديدى را با خاللام آفازكردردامري

 مرا به زن مهربان خود برسانيد.ه بـ بانكى دستور دادمكه براى تهام اين خـرجـ"

امتبارى به نام شـها بازكنند. از ميع هيز نترسبيلـ

 او را برایى رفتن نزد شامزاده آماده سازند. از دهت و كنجكاوى بسيار زياد امــا مــعتاطانا


ممسهارند.

 غلودين براى اينكه خودش اين ماموريت راانجام دمد با عبله به طرف مبه رفت و به آدرين كنت:

ـاجازه ممغرمانيد كه نامه را من به جاى او بيم؟ هین در مهـانغانه هم كارى دارم.

 ـ دوشيزه آدرين كاركرى كه لوتين را بيدا كرده خوامش مىكند كه برایى يك كار مهم
 آدرين با خوشـهالى كغت:
 تو خلورين هر هب زودتر اين نامه را بغرست.






.كار ران مارى،كاركر تلمكار، IAFI.
 صداى نازك و شيرين آدرين از جا بريد:
ـ مـل ابنكه كلدان زيبائيست، اين طور نيست؟ - بسبار زيباست، مادموانل آدرين.
 میكنند، بنابراين يك كاركر مم بايد ساختا خودش را امضاء كند. بيهاره ثروت كه ندارد، IAF برای آدرين غير ممكن بود كه كنتكو را از اين دوستانتر و آشينايانه شروع كثد، بــ ممين جهت آمنكر اندكى مطمئن شـد و كـنت:

 آن كاه با دست به يك صندلمى الشاره كرد و خودش نيز دوى يكى ديكر از صــندلىما

آدرين كه دوباره متوجه ناراحنى آكريكول شُده بود و ممدديد كه آمنكر سر را به زير







 سـفاوتمندانه در اغتيار من كذاشته بوديد بنمايم... من اين موضوع يا
 مىفشرد اما حالا كاملا آزاد و راحت شديرام










 كاركر، كه با دوستان خود از اين حرفها نداشت او واز كا كنتن وامعيتما خجالت نمىكشعيد






ــآلا، من به شما الطمينان ممىدم كه اين محايسه بيش از هر هيز ديكر باعث افتخار من
 خيلى نادر و كرانبهاست.


 علاهه خود را به مارشال سيمون كا كابت كندا آدرين با شُنيدن اين اسم از با با بهريد و كغت: ـمارشال سيمون! _ـشما او را میشنـاسيد؟



مستند9
_ـمكر مارشال دفتتر دارد؟

 بكديكر تشغيص داده ممشوندا




ـــــالا اين دغتران كجا مستند؟



اين نظلر نكرانم كه اكر مرا توقيف كنند؟ ـشما را توليف كنند... براى هـب؟

مسسوب مىشـود، فرستادهاند، و علت اين هريشانيها به شمار ممىرود، بكيريد و بغوانيد.
 آن متوجه آكريكول شد و با تعجب كنت: - جطلور شمـا شاعر مستيد؟




مىسرايم.
ــمكر اين ترانه (اكاركران" كه در نامه به آن اشـاره شد، خطرناك و خصـمانه است؟
 ماردى كار مىكنم و او آسايش كاركرانش را كاملأ تأمين كرده و درست از اين نـا معابل كارخانه داران ديكر است


 خود را باز كيرند. باور كنيد كه عمل ديكرى از من سـر نزده، ولى شما خودتان بهتر از من مىدانيد كه در




 كافى خوامد بود.
ـكارى از اين آسانتر نيست، اول از شـما ضمانت مى آشود.





ـ مادموازل آدرين زندكى مـه ما مديون شمـاست، باور كنيد كه اين غدمت بـزرك را مركز هراموش نغواميم كرد.
 استخاده كنند، بايد به آنهانُ كه ميه وسيلهاى در اختيار ندارند، تا هدود امكان كمك كنند... دختران مارشال سيمون اعضـاى خانواده ما مستند! بهتر اينست كه همين جا نزد من بمانيد، زيرا از هر نظلر المينان بخشتر است، شــــا


 ـ مادموانل آدرين، دركوهه جريانات ناكوارى در شـرف وموع است است - هطور بكو بينم؟

 آكريكول با دستهاهمى كنت:

 ترسيد، مرانزد شما مىبينند و مى خوامند توليف كنند... آ! مادموازل آدرين حالا كه ديكر از طرف دغتران مارشال سيمون نكران نيسته، و از شما تغاضا ممكنم كه مادر مرا فراموش نغرمانيد. براى اينكه بيش از اين مزاحمت شما را فرامم نكنم، مـ اكنون خود را بـ بـ آنان تسلبم معنمايم.
 دست خود آن را به كور بسهارد. تازه ممكن است ذرّرّت الشتباه كرده باشـد. در اين موگع شبه نيز مغسطربانه وارد سالن مـد و كنت:

 بسيار مهمى مطلع سازد.
ـاسم من است، و ممغوامند با اين نيرنك مرا به دام بياندازند. ـ من جواب دادم كه از يك هنين جوانى اطلاع ندارم د او را نديدهام. ـ عجب! اين شيفص هالا كجاست؟
-رفت.

3 3
$\frac{3}{2}$
$\frac{2}{2}$





 شـعر مـ بكُونُد.
_آه مادموازل آدرين هلدر خوب و مهربان مستيد! من كه شايسته اين شمه مـعبت شما

نيم سـاعتى از اين مـاجرا مـىكذشت، فـلودين داشت دــغنيانه بـه اتـاق خـانم كـريوا سرمستخدمه شامزاده سن ديزبه وارد مى ايشد. كريوا با بـ صـبرى همسيد: ـ خوب هـ شـهـ
 نكر مىكتم نكتهاى از نامه آدرين جا نيفتاده است.







 ـ خرب، نامه را هـ كردیى


 يادداشت نوشتام. ــاز زمين تا آسمان فرق است. لازم بود كه فـرستادن نـامه را بـه تأغـير بــياندازيـم.

شـامزاده كغرش در مىآيد.
ــمن مم مى غواستم ممين كار را بكنم.


 دخترك آمى كشيد و كريوا او را خيره غيزه نكاه كرد و با لحن تمسخرآميزى كلی:


مستى برو.
رنك خلورين سـرخ شُد و جواب داد:
ـشما خوب مىدانيد كه من به ميع وجـ آزاد نيستم.
اششك در هشمانث شلحه زد و الززود:

 ـ بسيار خوب، او الهه كمال است! الما ترا برایى ابن نياوردهاند كه از آدرين ستايش كنى،

ديكر جا خبرو
ــاركرى كه ديروز لوتين را هيدا كرده و آورده بود، مم اكنمن نزد آدرين است.


 شلورين از اتات كريوا بيرمن آمد و بـ طرف سـاغتمان آدرين رمسهار شـد كـريوا مــم بدون تامل نزد شامامزاده رغت اينـ
 در متل بزرك، مـل احامت شامامزاده غانم سن ديزيه رخ مىداد.
 سن ديزيه در طبجه اول آن سكونت داشت، متعجب مميشد. تيان ساكت و جدى غدمتكاران مسن و سياه بوش، سكوت عميق و اسرارآميزى كه در

 مرد شيك يوه و اطو كردهاى، كه خيلى جسور و خود سر مىنمود و مشغفول صسبت

 19

برایى اين كه شـامزاده خانم سن ديزيـ را دشمن غود نكنم، براى نغستين بـار مـرتكب يك هنين عملى شدم.








 مم عاشق اين نوع فعاليتها شمده بود.















 هينى كرده بود.



كه هيج كس از اين نمصيم ناكهانيش مطلع شود، وارد مدرسه مذمبى شـد و به زندكى دينى


 لجن زار فساد و موسبازى ممى مستاغت.

 دونكرك رفت و دو سال را در آنجا كدرانيد، و فعط يكى از خدمتكاران خود را بـ نام كريوا

ممراه برد.
اما وتىى كه شاهزاده خانم مراجعت كرد، ديكر آن الهه ناز و دلفريب و آن زن خوش


 برجسته را نيز سوغات آورده بود.





 حساس را اششغال ممكردند. "جوانان يرميزكار"، با يتيمان ثروتمند „گالب مقدس عـيسوى"، ازدواج كرده بودند.




 محرمانه مكاتبه كنند.



عوض، بدا بـ مال آن كسانى كه با اصـول عغايد و منافع غانم ســن ديـزيه بــا دوســتانش مخالات ممكرددند!


 معلق مىشامدند.
 داشت و بدون اين كه كسى از جريان آن مطلع شود، شرامت و هيليت مردم لجن مال مـشمدو كانون غانوادهماى خوشبغت از از مم ممىاشيانيد.





 به شمار ممرفتت.

 نتسته بود و در انتنار ورود آدرين به سر ممى بردي




 سياه رنكش غودنمانئى مىكردئ



 وظانـ خطيرش برايد. در معابل از مراهم مغصوص شـامزاده برخوردار ممشد و مغصموصا به نـظر سـن

# ديزيه بيشتر نهش بك ممكار صـديت و فداكار را بازی مىكرد. كريوا كزارش را به دست شـامزاده داد و كغت: 

 ـ خانم، اين كزارش غلورين است.
 زودتر مراجعت كند. ـبسيار غوب.
ـاين شخص فهرست دقيفى از تمام محتويات سـاختمان آدرين بر ممدارد. مواظلب باش
 براى من دارد.





 در اين موتع يكى از كلثتهاى يري در را باز كرد و كغت: ـ سركشيش آكرينى آمده!

- يس اكر آدرين آمد، از او خوامش كنيد كه هند دقيةغاى منتظر من باشد.

كريواو مستغدمه از سالن خارج شدند.


 تن نداشت و ميه هيز كشبش بودن او را نـشان نمىداد، ريش خود را تازه تراشيده بـود و صورت مرداناشاش خوب مويدا بود.

 عليه نايلنُّن به عهده داشت است است



عاضـر شود و وصـاياى وى را بشنود، آكرينى خانم سن ديزيه را نديده بود. ولى اكرينى مىبايست مغدسترين و هاكترين العساسـات بشرى را در معابل فـرمان



 زندكى آكرينى دست نغفورده و باكى بافى مانده بود
 لرزان كات: ـشما در نامهماى خود هيزى رالز من بنهان نكردهايد؟ خوامش مىكنم اين بار هیییت


 لنزمى داشت كه شما كار و زندكى خود را رما كنيد و نزد او برويد. تمام جزيْيات و ريزه

 وجود اين، منوز نتوانستام به وارسنكى كاملى كه اين نداي وحشتانكيز به كوش ما خوانده و كهته: מكسى كه نتواند به مرهله تنغر از بدر و مادر خود برسد، جزو ييروان من به شمار

نمسودبا برسم.


نغوذ و هب تدرت فهق العادهاى وجود دارد!

 دربارهُ هدرت شكرف ما، در مغزم به وجود آورده.
 تغييرنايذير و جاودانى نظم مطلق و اوامر تطعى ما منحل مىشود، صحنه شكغنت انكيزى را تشكيل ممدمد!







 بع كالبد روهى تبديل ممكردرد.








 لحثّلى متزلزل شده بود، به كار اندازيم. ـممىغواميد درباره مدالما صـيت كيت كنيد؟
 مهمترين و بزركترين وتايع آماده كنم.


بر باد دهد الطلاع داريد؟
ـ آدى، مم اكنون دودن را ملارات كردم.





 اينجا بود و مدت زيادى با مم كنتكو كرديم.




جلما... كه او مم به سار دنتى مجروع شُده و در لمسر كاردوويل بسترى است، بنابراين بابد هر هـ زودتر دست به كار شوبم.








 خوامد داشت.





 دشمنى خطرناكتر از او نداريم.










بكنيم. شما توانستيد آن شــفص را الز جريان مطلم كنيد؟
ـاو بايد نزديك ظهر در اينجا هاضر باشد، منوز كه دير نشده. -

 در اين مولع يكى از كلغتما وارد شد و كلت: ــدكر باله ينه تحاضهاى ملاقات شامزاده را دارد.


 ماركى به شـامزاده رو كرد و كغت: ـ اين ممان شـغص است، بايد اول با او مذاكراتى بكنم، اكنون لزومى ندارد كـه دكتر بالهينه او را در اينجا ببيند.

- يس اول ممين شـغص را به اينبا مدايت كن، و مر وتت من زنكـ زدم آهاى دكتر را مم به اينبا رامنمانى كن، اكر آحاى بارون ترى هو آمد، او را مم ممين جا بغرست آن كاه در را محكم ببند و به جز آدرين كسى راراه نده.
 لباس سيامى بوشيده و عينكى به هشـم زده بود، وارد شده، زير بازويث غلاف بسيار بلند
 ـ آحاى ماركى به شـما كهت كه هـه بايد بكنيد؟ شـنص تازه وارد، در حالمى كه سملام بلند بالانى به شـامزاده مىكرد با با صـداى آمسته و نازكى جواب داد: ـ آرى.
ـاين اتات كاملا مناسب است؟
شامزاده خانم اين را كغت و او را به اتات مجاورى كه ثلـط با بك در كوهك از آنجا جدا مىشـد رامنمانى كرد.

 ماركى هیدهماى جلوى در را كتار زد و كغت:
 ـ آتاى ماركى خاطرتان جمع باشـد.

هردهما دوباره در كوجك را هوشانيد و مرد عينكى را كاملك هنهان كرد. شامزاده زنكى
 مىنمود، اندامش متوسط و جاق بود.

 و موسباز، هر خور و خوش بيان، زرنك و حيله كر است. دكتر بالهينه يكى از قديمىترين اعفـاى مـعل مذمبى شـامزاده سن ديزيه بـه شـــــار مسـمرفت. بـــه آسـانى مــىتوان فـهـيد كـه وجـود يكــ از مـعروفـترين و آزمـودهترين شـغصيتماى هاريس در ميان (أعضـاى خارجى" اين دستكاه هـ امميت شايانى داشت.

 دستشل بر مى آيد.
و بالاخره مـل كشيشما و رؤسـاى دينى كه نبض روحى يا مذمبى الشـخاص رادر دست دارند، هزشك بـم نبض جسمى آنان رادر اغتيار دارد بنابراين، به خوبى ممتوان درك كرد كه دكتر باله ينه يكى از فعالترين و كرانبهاترين اعضاى غارجى اين محلل به شمار ممرفت.
ممين كه وارد شـد، يك راست به طرفـ شـامزاده غانم رفت تا دست او را ببوسد. ـ بالهينهى عزيز، جندر وتت شناس مستيد، و درست سـر موتع مـعين حـضور بـهم ممىسانيد.
ـ غانم، خوشبغتم كه مميشه و در هر جا مورا و با كمال ميل غود را در اختيار شـــا بعداN و اوامر شما را اجرا كنم.
سبس به طرف ماركى رو كرد و دسـت او را صميمانه فشّرد و اضـافه كرد:
 دوستان حابل تحمل نيست.

 دوشيزه كاردوويل مم اكنون مىآبد. شامزاده خانم كثت:
ـ من اندكى جريشـانم، ممترسم كه نيايد.
دكتر جواب داد:


آدرين مميشه به من اعتماد داشته و دارد جاى شما خالى يريروز مم با هم بوديم و غيلى
 مىكرديم...
در اين منكام شـامزاده كلام دكتر را تطع كرد و با نكاه هرمعنانئى به ماركى كغت:
 ماركى جواب داد:
 دكتر دوباره ادامه داد: ــدوشيزه آدرين مرا كاملكا دست انداغته بود و با ســنـان مســخرهآميز جـواب مــرا
 خانم سن ديزيـ با عجله كغت: ـدكتر! دكتر! الصـلا نتجله خـعفى مم ندارد!
 عادلانه و منصغانغاى به افكار زيبا بسند و برجسته اين دوشيزه آدرين بدمم، وــتش كــ
 خانم سن ديزبـ نكامى با ماركى رد و و بدل كرد و كا كنت:

دكتر جواب داد:

ــمن كه معيشه آماده بودم و خوامم بود، منتها مىىخوامم كه درياره هر كارى با متانت
و خونسردى تصنميم بكيريم.
خانم سن ديزيه لبغندى زد و كغت:


 ماركى كه در نكر فرو رفته بود كنت:

 كاردوويل بيايد، زيرا معكن است كه آدرين مر لحظه از راز راه برسد.

 صصيمانه بششارد،ترى هو از بدو ورود به اتاق سـلام بلند بالانى كرد و كـغت:

ـبا كمال المتغار عاضرم كه اوامر شـامزاده را اجرا كنم، اليشان مـينوانند بـه صــداقت اينجانب الطمينان كامل داشته باسند.
 ـاـكر فسد شامزادهـ درباره دوشيزه كاردوويل تفيير نكرده.

 فداكارى من الطمينان داشتـه باشيند. حتى بـ عتيده من بـايد از وســايليل بســيار خشـــنـترى استغاده كرد.
در اين منكام كلنت دوباره وارد شُد و كخت:
 ــبه او بكو كه منتظارش هستم.
آن كاه براى آخرين بار هرده در را را كنار زد و با دست به شـغ
 اتاق غاله غود شيد.
عالت عادى داشـت. تيافهاش شـاد و خندان مىنمود. مـل اين بود كه هشمان درشا


 شُد د به شـامزاده غانم سلام كرد با اين كه ماركى آكرينى شخفس بسيار آبديده و متتدرى بود، ولى از ديدن آدرين يك








 بالاغره آدرين سكوت شكنجآميزى راكه از بدو ورود او حكغرما شـده بود شكستو

ـمثل اين كه شما مرا براى مذاكره درباره امر بسيار مهمى خواسته بوديد؟
 آرى مادموانل آدرين، كانكوى مهمى در مبان است.

 آن كاه به دكتر، ماركى وترى بي و رو كرد و كنت: ـ ـآايان خوامش ممكنم بفرمانئيد.





 محابل خود من هستيد و شـخما با با من صحبت مىكينيد.





 نود و جبر دست بر غواميد داشت


 اشخاص را وادار به ايمان آوردن مىكنيب!
 ماركى آكرينى، خيلى محترمانه و رسمى جواب داب دادي:


ـدوهيزه آدرين شما نمىتواندا انكار كنبد كهايمان آوددن...







 بدانم.



 اداى اين كلمات فيلم دشوار است. آدرين او را خيره فيره نكان كاه كردو كلت:
 آكرينى با غشيونت كلت: -موخـوع الآن بنك نيست.









 و نيشغند بـ ديكران سازيد. آدرين لبغنذى ذد و جواب ندادي ـمادموانل، وظليها من نسبت بـ خودم و نسبت بـ اين آكابان ابـن است كـ بـ طـور







 هركز وظايف دينى خود را نسبت به خدا انجام نداديد. مدتماست كه در كنج خلوتكاه خود




 مىدميد و شمواره سعى كردهايد كه مرا به بازى بكيريد تمام اينها ـغيخت دارد يا نه؟ آدرين خندهاى سر داد و كغت:
 مابل تكذيب نيست.
آكرينى كه تدريجا لحن خود را شديدتر مىكرد و كنت:
 در اين موהع تمام نكامها متوجه آدرين شـده بود، هنين مىنمود كه جواب او او بـه ايـن سئوال امميت زيادى دارد.


آكرينى به دكتر وترى يو رو كرد و كغت: - چس اين حقابق كه مورد تبول واقع شـد

 الطاعت كنيد يا نكنيد امميتى ندارد. معذالك از ممين امروز و از معين حالا بايد بدون هون و هرا به دستورات من عمل نمائيد و حتى بدون اجازه من آب مـ نخوريد، اميدوارم كه متوجه شـده باشيد! HoA آدرين در حالى كه خيره به خالهاش نكاه مىكرد قهتهُ بلندى را سر داد كه تمامى سالن

 آكرينى خطاب به آدرين كنت:


را به شوخى بكيريد!
آدرين بلوى خنده خود را كرفت و كنت:

- عجب! آيا ممتوان لر محابل اين تهديدها و دستور بع اطاعت كرركوردانه ساكت بود؟ آيا مىتوان هرندهاى راكه آزادانه يرداز مىكرده و بيكران آسمانها را زير ها داشته در تغس زندانى كرد؟
آكرينى از شُنين اين جواب نكامى هر معنا به ساير اعضـاى شورا افكـنـ و بــا دست اشار \$ معنى دارى به ترى هو الككند و كنت:
 ترى هو مـ به دكتر نكامى كرد و كهت:

 ــمادموازل آدرين، آبا اين آخرين جواب شماس دكتر باله ينه لبنند دلجويانایى زد و كغت:
 دارد، در حهیپت زيباترين دبوانغاى است كه من تاكنون ديدهام.



كه رغتى مسانل جـى مطرح امست ايشـان جوابهایى هرت و سر بالا ممدمند. شيامزاده غانم با خشونت كنت:
 او ابلاغ شد جدى بودن آن را دركى كند. آدرين با لمنى مسغره كانت: - غانم، اوامرتان را بغرمائيد.




 هولم در اغتيار تو نْوامم كذاشتت. اينهاست دستورات من.

بارمن ترى هو كی:
-و البته هارماى جز جز جبهل و اجراى دستورات نداريد.
آكرينم اغناه كرد :







 آكرينى خطاب به آدرين كات: ـمادموازل، اين هرثها، امعحانه، تثد و بيباست. آدرين نكامى غيره به آكرينى الككند و كنت:
 سرمشغى مىتوانستم از غاللا خود بكيرم؟ ـ سرمشمقماى عالم.
 ـ ـغود را فراموش كردهـانى ...

 شوم نه اينكه آكاى ترى هي هو آن را بالا بكشد. ترى هو فرياد زد:




 فهميده بركزيدم و بهترين لباسها را بر تنشان نمودم و مطمـن مستم كه آنها كـلغتى مـرا

نمىكنند، بلكه به من خدمت مینمايند و بس. با اينكه خرج آنها را ممدلمم اما مميشـه نسبت





 دكتر كه در كنار شامزاده نشسته بود، در كوش او زمزمه كرد:

 دوران كودكى به دنبال جِوانهماى زيبا و رنكارنگ مىدويدم و مـعال بود كه از تعغیب آنها هیثم بوشم.
دكتر باله ينه لبغند يدرانه و ترهمآميزى زد و كغت:
 عيب دارد، نمىدانم كى اين دختر به ممان اندازه كه زيباست، عاتل هم مىشـود؟ آدرين جواب داد: ــدكتر عزيز، هم اكنون، آرى اكنون. اين هندارماى بوع را از مغزم بيرون مىكنم و جاى
 آن كاه به خالهاشل رو كرد و كلت:
 من مخغى كردهاند، توضيعاتى از شما بشـنوم.
 يكديكر المكندند. اما آدرين متوجه اين نكاه نشـد و ادامه داد:






 Ho^

3
3
$\vdots$
3
3
0
3
3
ثامزاده غانم نكاه تمجبآميزى بـ آكرينى انداغت و خطاب به آدرين كلت:
ـ عـجب! راست مسكونيد!
و آن كاه با لمن تمسـغرآميزى اضـانه كرد:


 ـ معنى حرفهايت را نمى انهـمـ

 وسائل هخيرائى او را هرامم كنم.

ـ آهايان، كوث مىدميد هـ مىكويده
ترى هو جواب داد:
ـوامعأ كه تمـور اين صتهبتها مـ دشوار و غير ممكن است. دكتر با لجانهاى ترهماميز كلت:
ــ السسوس! اين السساسات بـ خودى خود خيلى هاكى و نيك خوامانه است اما مميشه اين
مغز كوجك و معيوب... شامزاده كلت:
ـ ـعجب! مادموازل، من ديعر نمىتوانم جلوى اين آرزوماى بـ سـرو ته تو را بعيرم. ولى


 دورى رسيدهاند و تاكنمن نزد سرباز بـباعى كه آنها رالز چالب سيبرى به هاريس دسانيده بودهاند.
شـامزاده و آكرينى از شـنيدن اين كلمات سرالا به لرزه در آمدند و نعـامهای وسئت

 آدرين كه متوجه اين تعجب و وسشت شده بود كلت:
 كه مم اكنون، بيڤل از هيش بر تعجب و وسشت شما بيافزايم، هالا بركرديم به مسيلا دفتران


 آنها را نيز در معيت نذ سرباز شـجاع كه كدبانوى بسيار فهميده ايست به اينجا دعوت كنم و

از آنان يذيرائى نـايم. آكرينى و ترى بو از شنيدن اين كلمات نكامى بين مـ رد و بدل كردند ونرى بو فرياد

كشيد:
ـ ـــيتأ عتل از مغز اين مو جود يريده.
آدرين بدون جواب دادن به ترى يو اضيافه كردن
 صورت مراجعت، اكر دغتران خود را نزد من بييند و بههمد كه از آنها به طور شـــايستهاى
 شامزاده خانم با لمنى كاملأ خسونتآميز كنت:
 هذيرانیى نمكنند.



 ـ واتعا كه دست و دلبازى! عجب فكر سـخاوتمندانغاى! افسوس كه براى تحعق آن كنع قاردن را در اختبار ندارى.







 كه ممكن بود برده از معمـاى مدالها بردارد، از ميان اوراق و اسناد بدر آدرين مـر كـر كـرده

Plo




 خانواده منتغى است. ـ مادموازل آدرين، اينها اممينى ندارد، وتخى كه مسائل مادى گابل بـئى مطرع باشده
 الطمينان بغشـى در دست باشـد
 مطرح نيست، هس كغتكوى ما درباره هه بود؟ در حتيتت من از تعجب و ناراهنى شـما سر در نمى| آورم...
-من نه متعجبم و نه نارامت ولى... آدرين نكاه نالذى بـ خاللا خود الكثد و كارت:








 مثل اين بود كه ناكهان دست يِيسامد به يارى آكرينى و شامارزاده آمد و يردهُ در را بالا زد! يكى از كلشتها هيميلار شد و كغنت:

 شـماست و هندين سرباز و باسبان مم در حياط مستند.

 استفاده كند از جا برخاست و كات:
 هيزى نمى هـهم.
آكرينم از جا بـغاست و به دنبال شامزاده وارد اتـالى مـجاور شــد، شـــامزاده غـانم
-رئيس شليس كجاست؟
ـدر سـالن آبى است.

ـاز ابشان غوالمشل كنيد هـند لحنه منتغلر باشـند.
 آكرينى نزديك شلد و با حالتى مخبطرب كات
 آكرينى كه به دود دست اتالى غيره شيده بود جواب دادئ
 ــ آن وتت مـه هيز خراب خوامد شد ـ ـلطـ يك راه نجات بالمى است، آن مم دكتر باله ينه است. ـاز دستار هه كارى بر مىآيد؟ اكر آدرين با دختران ونرال سيمون ملاحات كند. آن وتی...


 ممدساند د مىكويد از طرمف يكى از بيماران اوست.

آن كاه خانم سن ديزيه، در عالى كه از خشّم مى الرذيد، زير لب كّت:

بياورم كه از كرده خود بشُيمان شُوى...


 دكتر فورا از جا برغاست و كات:

 اطمبنان بيدا كرد او حرنهايش را نمىشوند در به باله ينه كرده و كغت:

شرايط تنها مدافع من شما مسا مستيد.
د دكتر از شنيدن اين كلمات با خشم

كار دست من بدميد...
آدرين با لبشندى كيّت:


 ـيك نغر اين نامه را براي شما آورده و تأكيد كرده كه خيلى فورى الست و الـاز اتاق غارج شد
دكتر كه از شناختن خط آكرينى نتوانسته بود جلوى تعجب خود را بكيرد كات:

 امتباط و خونسردى نتوانست بلوى خود را بكيرد و با شدت كا كـت:

 دكتر نكاه هريسانى به دوشيزه كاردوويل انداغت و كغت:





 - كاركر بسيار غوبى است و تنها نانآور غانه بشمار ممدود... جريان ابنطور است كه: اعتمادى كه آدرين بـ دكتر داشت و معجنان آن را الدامه ممداد، به وسيله ورود ناكهانى

 مىثـد.
IN آكرينى منكام قود بـ اتاق نكامى كنجكاوانه و اضطرابآميز به دكتر بالهينه انداغت.

دكتر سر خود را به علامت منفى تكان داد. آكرينى از خشم ممى لهزبد و لبمايش را ممكزيد.
 ااختاده بود، باعبله كانت :
 كه مى غوامم براى شما تعريف كنم.

 اضسطرابآميز به بالهينه كانت:
 به شما المتياب دادم. آدرين هس از كانت اين كلمات، به طرف جالباسى رفت تا كا كلاه خود را بردارد. شامزاده غانم با شُدت از جا با برخاست و و هرياد زد : - مادموازل هـ كار میكنى


 با اين كلمات آدرين دوباره به دام التاد. كلاه خود را روى صـندلمى اندافت و با لـــنـى آمرانه بـ غالهالث كنت:

 شما كوشل ممدلمم. آرين راست ايستاده. دستمایى خود را صليبوار دوى سينه كذاشته بود و غونسرد و خيرهفيره غاللاش را ممنكريست.



 شدم كه رئيس بليس مىمفوامد با بمن ملانمات و و مذاكره كند. فوأ نزد او رمتّه به مصض ديدن من من كثت :
 آدرين سراها لرزيد، بدون شـكاين شـفص جز آكريكول كس ديكرى نبود. امتادوبارد به
 كنند. البته تمطديق ممكنيد كه وخليف اوستا
 مكانم راكه مورد جستجو ترار دراديم خوابكاه آدران



 آكرينى ناكهان سر را الز دوى دستمايش بلند كرد و با خشُمى كه بك خوشـعالى ولذا


 - يك نغر در خوابعاه دوشيزه آدرين بنهان بود؟ اميدوارم كها اين در صوردت مجلس قيد

خانم سن ديزيه هاتهانه جواب داد : - آرى، قيد شد.

ولى دكتر بالـنى رياكارانه كنت :


شامزاده غانم با سردى بـ دكتر كغت:

- مس ترهم شما نسبت به اين دغتر بالاغره هـما را الز هـيْت دور ممىكند.

ترىیيو اضافه كرد :

- اين نوع دزدان را مميشه مىشناسم، اينها معمولأ از جوانان بسبار ثروتمند مستند. غانم سن ديزيه كغت : - آكا شما اشتباه ممىكنيد، اين مادموازل آنتدرها مم كه شما خيال ممكنيد بلند نـغر

نيست.

- به ممين دليل است كه من از ابراز لطف اين دوشيزه نسبت به طبهات بست تـعجب نكردم... اين شـخص اعتراف كرد كه يك آمنكر است، ولى بايد كــلاه خــود را تــاضى كـرده انمصافأ كه جوان خوبى است! آدرين، كه تا اين لحظه با خشُمى زياد و يردرد به هرفـماى خاللاش كرش مـمىداد د

صسمتماى او را احابل جواب نمىدانست ناكهان از جا يريد و كنت :


 و وظليغشـناس تو نيف شد 9 - متما! توليف شكد و به دنبال يك عده سرباز و هاسبان به طرفـ زندان ورانه كرديد. اين غبر براى تو خيلى جكرخراش است آدرين، كه به هريشانىما و بدبغنىمایى غانواده آكريكول فكر مىكرد و كمكم اشك در
 - آرى، خانم.

و آناه، كلاه خود رااز روى صسدلى برداشت و به سر كذاشت و بـ دكتر بالهينه كنت: - كالسكه شما اينجاست 9 دككر كه از اين سؤال غيلى متعجب شـده بود جواب داد :

- آرى.
 معرلى كنيد میيختا خوامش مرا رد نغفوامد كرد و با او بر طبق عدالت رفتار خوامد نمود. - شامزاده فرياد كشيد :




 خوشـهالم عميق و غيرمنتظره را بكيرد.




 سنديزيه با هند نكاه همدريهى به دكتر و آكرينى متوبه جـريان شــد و آـــار رضــايت در صورتش نمايان كرديد. ترىیه، كه در جريان نغشـهماى جديد دكتر بالهينه و آكرينى نبود، با لحنى تعجبآميز

24هת שתركردا0
آمست به كشيبل كلت:

- هطـور شدا؟ او را به دست دكتر سهرديد ؟ آدرين بدمن توجه به آنها به دكتر دو كرد و كغت :
 شـريف بك سال ممكذرد، غذاى اين خانواده نجيب الشك و خون است است آدرين و دكتر با عجله از اتات خارج شـدند.
 هرفماى دركوشثى دكتر با يكى از كسـانى كه درب كالسكه را باز كرده بود سوار آ آن شـد مين كه دكتر در كنار مادموانل كاردوويل ترالر كرفت، در كالسكه بسته شـد و بالهينغ خطاب به كالسكه از جادء كوهك به متل آتاى وزير برو !



## يكـ ززونيت






 و مميشه حساسيت زيادى در برابر عوامل خارجمى داشتت، سعمى ممكردرد آن را الز نظلر خاله و الطرافيانش بهوشاند.
بالهين كه از تأثر عميق آدرين كاملأ منعجب شده بود يرسيد :


اينطود تغيير حالت داده ممكرييد 9

- آرى در محابل شما كه دوست من مستيد میىريم. امتا در برابر خاله... هركز. شما از




دكتر بالحنى ملاطفتآميز كنت :
 صسيمى و هداكار شما بوده و خور خوامم بود.




-اينها مهم نيست، ما دكترما الز اين كونه مسائل زياد ديدهايم و تجربأ آن را اراريم.








 را فرامم مىكند.





 مراحت از او بخواميد!



 باللينه لبفندى زد و كنت :


 بكويم!
آدرين مضيطربانه يرسيد: - زود بكو كه جيست



نغصماست! اين آها به مخام غود بيش از اندازه معمول علالمند است و اكر شما در نغستين
 مىكنارد كه برای مونییت ما ضردر دارد. آدرين نيز لبخندى زد و كلت :
 عنوانهاى زرق و برقدار است استخاده مىكنم.

- خدايا! الن كوهبما همدر تاريك است! واى هه باد و برف شديدى ابنجا كجاست؟


 الطمينان هيدا كند، خوب نكاه كرد و كنت :
 و باد بلرى غود را نمىبيند و ابنجاما را خوب تشـغيص نمىدهد، ولم دوبـاره راه را بـيـا كردهم.
 مـْموص و كوهك وارد آن مىشويم. كسانى مشل من كه جزو دوستان صصيمى او بشمار مسرونده ديعر از اين تشريلات رسمى و وردد از در بزرك معالـ مستند.
 برابر ديدكانشى بلوهكر بود و شلطـ به آن فكر ممكرد. ولم ممترسيد كه آن را آشكــارا بـا آدرين مطرع كند. بالاخره بر دودلىما و ترسماى خود فائت آمد و ممينكه مـوتعيت را بــاى طــرح آن مناسب يالثت به آدرين كها : - دوشيزه آدرين، مىغوامم از تو سؤالم بكنم، كه شـايد تا اندازهاى بيبا و نـامربوط باسده، در هر هال البته اكر اينطود بود، جواب نفوامى داد. - خوامش ممىنم بغرماييد.

 اين بود كه شامزاده از شُنيدن اين كلمات بـاندازه دستهاها شـد
 شما به هدرى خوب مستيد كه من هاضرم با شـرع دادن برخم از مسـايل بـار ديكـر اعتماد خودم را به شما البات نمايم... كوش كنيد... pro
- من دلايل زيادى در دست دارم كه بر طبق آنها، در آيندهُ نسبتاً نزديكى ميرات منكنتى

 نتطه نظلر وضـع زندكى در درمبات مختلفى هرار دار دارند. دككر فريادى ككيد و كنت :
- راستى! اين ميرات در كجاستو و از از هـ كسى باقى ماندهو حالا در دست جه كســانى

$$
\begin{aligned}
& \text { - نعمدانم. } \\
& \text { - شما هكونه حتوق خود را انابت مىكنيد ؟ } \\
& \text { - بزودى معلوم خوامد شد. } \\
& \text { - - هـ كسى معلوم خوامد كرد } \\
& \text { - اين را نمعتوانم به شما بكريم. }
\end{aligned}
$$





 كاردوعيل اصلاك متوجه جهت كالسكه نبود. و دكتر مم از فكر كردن در بارة اين اطــلاعات ناراضـى نبود.

 محرمانه از ابن موضبوع استناده خوامد كـر كرد.


 و دورانتادهتر مىشاند.




دكتر، به مـغن شنيدن صـدایى در شـروع به صـهبت كرد تا از تأثير عـجيب ايـن نــوع علامت مـغصوص در آدرين بلوكيرى كند.

با خوشمالى به آدرين كنت :

- بالاغره رسيديم، سـعى كنيد تا عدود امكان خونسرد و متين باشيد.

آدرين با لبضند شُيرينى كخت :

آنعاه از ديدن اين تاريكى و سرما به لرزه افتاد و كغت :

- وایى جه سرماى سـنتى !

منكامى كه دكتر و آدرين با مم مشغفل صـهبت بودند، در بزرك و سنكين باز شد و كالسكه داخل كرديد. دكتر زودتر از كالسكه يِياده شـد تا زير بازوى آدرين را بكيرد. كالسكه در محابل بلعكان كوهكى توتف كرد، در بالاى آن دالانى وجود داشيت كه با با بك هراغ كم نور

روشن میشـد.
آدرين، برایى بالا رفتن از بلها، كه بر الثر ريزش برف كمى لغزنده شده بود، بـ شـانـ دكتر تكيه كرد.
در اين هنكام دكتر بـ آدرين كثت :

آدرين در مالمى كه منوز مم مـى لرزيد جواب داد :

 - از سر و روى اين غانه غم و اندوه معبارد ! بالهينه لبنندى زد و كغت : - امنجا ممان كاخ كوجك وزارت است كه دوست من برای فرار از غوغاى مردم بـ آن بناه برده. غوامش مىكتم بفرماييد. دوشميزه كاردوويل وارد سـالنى شد كه در و ديوارش با كاغذماى سبزرنگ و مصـور
 هراغ كردى كه فاصلهاث از ستف اتاق خيلى كمتر از حد مـعمولى بـود و دوشـــنايـ بسيار ضعيغى داشت از سحف آويزان بود.
 معمولم، بـاندازه متعبب شد و لصظهاىى با ترديد در آستانه در بافى ماند.
 - مثل ابنكه اين سـالن براى بك هنين شـفميتى خيلى معترانه مىنمايد اينملور نيست؟

مهر نيست، برایى ابنكه شما منوز نمىدانيد صرنه جويى هـيست







 و در باره دكتر بالهينه و آكاهى وزير جويا شود



نِيست.




 ممان لرى بود كه آدرين منكام ورود به اتاق از آن داخل سـده بودي
 با سرعت به طرف درى رفت كه دكتر بالهينه از آن غارج شـده بود. امتا ابن در مـــ از از بيرمن بسته شطده بود.
با دستماى ظلريف و كوهكتى هندين ضرب متوالمى به در نواخت! از مسداى سنكينى در كاملا معلوم بود كه غيلى كلغت و و معكم است ورين.






و غورد مستنه.
NH آدرين، هريادى از وحشت كنيد و رنغ از رويش هريد. لـطظهاى مات و مبهوت در باى
 به معض باز شدن هنجره، مشدارى برف با فشار باد داغل اتاق شـد و سر و روى آدرين را

در اين ميان شعله ضـعيف هراغ مم دد برابر وزش باد نتوانست مغاومت كند و با مداى
آمستایى غاموش شد
آدرين، كه در تاريكى مطلق و ترسبارى فرو رنتـ بـودد، دستهـايش را با بـه مـيلهماى


 ميكل توى و مردانغای داشتند.

 ضيغيم و خاكسترى رنكى ديده ممسانـ

 سنكين و كوشتآلود خود راروى شانان آدرين كذاشت !

 و با صدايع لیذان و كرفته كنت: - بالهينه كباست؟

ننها نكامى به مم كردند و جس از ايما و اشياره جوابى ندادند.
آدرين دوباره تكرار كرد :
 آورده. من مىفوامم معين حالا او را ببينم. -او رفت.

- رنت؟؟ مرا اينبا كذاشت و رفت!؟ غدايا هب مىمبينم!؟ آنعاه به فكر فرو رفت و كنت :

 بكى اذ ذنها كه توماس ناميده ممساند، به آدرين رو كرد و مـل اينكه اصـلا هرف او را
- برويم، هالا وتت غواب استت، بايد شما را بـْوابانيم. آدرين، از وسشت فريادى كאبيد و كیت :亭 مستم؟ بواب بدميد؟
توماس با صـدايم غشن جواب داد :
 بكشيد.
نن ديكر كه ثروز ناميده مىشـد اضـانه كرد :
- و ديكر نبايد هراغ را خاموثل كنيد... مل كارى كه مم اكنون كرديد... وكرنه بـاعى عصبانيت ما مـشود.




 خوب مىشناسيدو اسـم من آدرين كاردوويل است، بس مالا فهميديد كه مـن كـاملا كا آزادم،


 سن ديزيه است. من به شـها و اين شـغص هادالث بسيار خوبى غوامم داد. توماس كهت :
 צروز اضـاهـ كرد :
- آيا مى ـوراميد بـغوابيد با نه

آدرين با عجله دنبال هرـــمايش را كرفت و كهت : - غانم كرشل بدميد، بكداريد من از اينجا غارج شوم، به مر كدام دو در مزار هر مرانى انعام
 بعذاريد من از اينجا برعم! بعذاريد بروم، من نمسغوامم، نمستوانم در ابنجا بمانم... مـن از اينبا مسترسمـ... من...
 NYO فنـا طلنين الاكند، امتا ديكر صـدار دوزى لكد به كوش نرسيد.

آدرين دوباره به وحشت افتاد و كغت ：


توماس ك大ت ：
－اين صداى كسانى است كه مثل شـما عاتل نيستند．

 آدرين صيورت خود رادر ميان دستمايش بنهان كرد و از وحشت فرياد زد، تازه مــ


 ديكر نتوانست متاومت كند، تعادل خود را از دست داد، و اكر ننها فورا او را نكرفته بردند، نغلى بر زمين مىشـد． توماس كڭت ：
 لباسهايش رااز تن بيرمن آوريم．هيز مهمى نيست． هـ شب وحشتانكيزى بود．آدرين شبى را در كنار اين دو زن امريمن سرشت و هليد
 كر ظامر شده، مات و مبهوت شده بود．نمىتوانست اين صـصنـ، را باور كند．دكتر با صـدايع كرم و مرمهر كغت ：
－خوب، آدرين، ديشب را هطور كذرانيدى ؟

 كاملا نشـان مـمداد．



 دكتر متأنرانه سـرش را تكان داد و كغت ：



 مطمئن و مـمك به طرف در رنت. امتا متوجه شد كه در از بيردن بسته است. ديكر به طرف دكتر برنكشت، با دست در را به او نشان داد و بالصنى آمرانه كثت : - در را باز كن ! - آدرين عزيز، سـغت نكيريد، آرام بانعيد بنغينيد با مم دوستانه صـمبت كنيم، ممىانيد كه من دوست شما مستم.

 - الفسوس كه با اين احساسات و ميجانات، نها اكر ممدانستيد كه صورت شما به هـ

 سـلامتى خود را از بين نبريد.
 رغتخواب آمد و در كنار آن نشست - دوباره مىكويم، از ممين عالا عاكل باسيد، بياييد با مـ بـ عنوان دو دوست مذاكره كنيم.
آدرين، با صعدايع كوتاه و كلماتى شمرده جواب داد :
 دكتر بالهينه آمى كشيد و خيلى خونسرد كانت :

 هـدر كه دشوار باشد، بايد به مر تيمنى كه شـده آن را انجام دام داد. بالهينه اين كلمات را بـ تدرى طبيعى و مق بـجانب بيان مـىكرد كه آدرين متعجب شده بود، خنده تلفم بر لبانش نتش بست و كغت : با با با

- عجب! حییتأ اينمور است؟ همه اين جريانات به نـع من تمام مـى مشود ؟ - مسلما. آدرين عزيز، آيا من تاكننى منغلورى جز غير و صـلاع شما داشت اشتام !

 به اين طريق ديوانه كنيد

|  | $\dot{z}$ |
| :---: | :---: |
|  |  |
| - |  |
| 1 | $\underline{\square}$ |
| $\square$ | $\cdots$ |
| $\bigcirc$ | $\pm$ |
|  |  |
|  | $\underline{4}$ |

$$
\begin{aligned}
& \text { - هق حكم مىكند كه مرا در ابنجا زندانى كنى ؟ }
\end{aligned}
$$

- دليل دارد ؟
- آرى تمام اينها دليل دارد. آنهم دليل كاملا منططى. اكر يك روز شما به دادكاه شكايت كنيد، ما مـ مبیور غواميم شد كه تمام جزيُيات زندكى عجيب و غريب شما را شرع بدميم! طلى المراطآميز زندكى، ديوانكى شما را در باره هوشانيدن لباسماى عجيب بـ كـلفتماعى غود، ولخرجىماى جنونآميز، داستان شـامزاده جلما كه مـى غواستيد شامانه از او بذيرايـ
- تصسيم غير عاحلانـا زندكى كردن در تنهايـ و داشتّ استخلال و خودسرى مطلق مدل هسرما، جريان هيدا شدن آن شـخصى را كه در ضوابكاه غود بنهان كرده بوديد... و غلاصـه
 داديد و يكى از مأموران مغسوص ما مسه را يادداشت كرده بوده. آدرين، كه از شیندن اين كمـة آخرى بـامندازه غشمكين و در عين حال عصبانى شده بود لـرجاد كشيد :
- 
- البته، برای اينكه، اكر شما اوامر ما را الطاعت نكرديد و در محابل اراده ما تسليم نشديد،

 مسكرد.
 بضوانيله ديكر از تصسيمى كه بر عليه شـا كرنته شده عسبانى نفواميد شد. آدرين با تمحیِر بوابي داد :
- هس طبق طلز تنكر شما، استخلال و آزاديهوامى، دست و دل بـاز بــودن، هـرستش



برهانيد:
اما مـترسـم كه بيعارى من "علاجناجذير" باشد، هون مدت زيادى است كه ايـن خــاله سعع مىكند مرااز اين امراض نجات دهد اما منوز نتوانسته است. - باشله شايد ما نتوانيم درد شما را درمان كنيم، اما حداهل كوشـلى ضود را در اين راه
 نسبت به شـما كرفته شده توجيه مـشود و خودتان مـدانيد كه اين تصميم از طرف شـوراى

غانواده كرفته شده است.

- بنابر اين من از تهديدها و انتقام شما مصون هستم، خوب حالا كه موضسوع صحبت ما كاملا روشن شد، میتوانيم در باره وضـع كنونى شـما كنتكو كنيم -امـا اكر من ديوانه هستم، شما مـ عانلانه حرفـ نمسزنيد. - ديوانه! اغتيار داريد! فرزند عزيز، شما هنوز ديوانه نتـدهايد، و من اميدوارم كه بـا كوشش و زهمت ضود بتوانم شما را از اين بـيمارى نـجات بــدمـ. بـه مــمين جـهـت بـراى
 باور كنيد كه وتتى بهتر از حالا براى آن نيست. شما از حرثهاى من تعجب مىكنيد... بدتان
- اينها ممه درست است شما با باى خود كه به اينجا نمىآمديد. ولى بالاخره امروز يا فردا يا يك روز ديكر بهانهاى هيدا مىشد و شما را اينجا مىآورديم. ولى هرفـماى مرا بادر


 مىكرفت، مداماى مـنتلف مىكرد. بليد هبول كرد كه زبردستترين و ورزيدهترين وكلاى
 و ميهكس نمىتوانست آدرين را اينطور تمت تأثير ترار دمد. زيرا، با ايـنكه بـالهينه،
 داشت.

 كنجكاوانه داخل اتاق را نكاه كرد.

 منوز وششتش از بين نرنته بود، خسته و كونته، در كنار تـتنخواب بـرحركت مانده بود و بـ هشمان دكتر خيرهخيره نكاه مـكرد. مىديد كه نمستواند در اعماق تاريك و ابهامآميز


 بالهينه نيكغوامانه اششتباه خملرناك و وحشتانكيزى مرتكب مىشودو به خود فشارى آورد و كغت : NH.
 و تتجربيات غود مرتكب الشتباه بزركى ممى منويديـ بالهينه با הيانهاى كرنته و تأثريار جواب داب داد :



خودت واكذار ممىكنم !
 سبس با خندهُ تلغى حرف خود را خورد و دوباره ادامـه داد :

 حقشناس بالشم. - حقشناسىى... آرى، همانطوريكه در آغاز اين مذاكرات كنتم شما از اين نظر بـ بـ مـن



 لرزيد. آن لمڭات يرشور و ميجان را به خاطر آوريد كه به فول غودتان ديكر به زندكى اين


 قانع كنيد كه اين طرز زندكى عاقي








 ممىديغت. فرياد ممىد :


 السـاس میكند.






 در نتيجه شكنجهماى بيجاى او از ديدكان آدرين فرو ممىديغت، متأثر شـده بود و واو مـ كريه ممكرد.

- شـما هم از ديدن من و به خاطر من ممىكرييد آه خدايا! بايد كارى كرد، اينطور نيست...؟




 ممكرد. آدرين صورتشنرادر ميان دستصا بنهان كرده بود، ناكهان سـرش را بلند كرد، متل اين بود كه فيانعاش خيلى آرامتر شدهـ
 اين مذيان وادار كرد. كوش بدميد: ممدانم كه در اختيار شما مستم، آبا دشيمن خرنغوار و سنكدل من هستيد؟ - آيا دوست صسيمى و هداكار من مستيد؟ ميهكدام را نمىدانم، آيا حفیختأ ممترسيد
 دست داريد و يكى از مجريان آن مستيد؟ - فغط شُما اين را ممدانيد، با وجوديكه خيلى قدرت و مغاومت دارم، اما شـكست خود را pH



 وحشتناكى در تلب من بوجود آورد. هس، در آن صورت به من بكرييد، من حرف شـما را باور مىكنم.
- من تنها، بدون آشنا و دوست، بدون رامنما، در تمت تدرت شما مستم... بسيار خوب
 نمىدانم، ولى ديكر تدرت حرف زدن ندارم، قوايم فرسوده شـدره، ديكر نمىتوانم با شـمـا بـع كنم.
اين سيغنان سادماى كه از اعماق گلب ياك آدرين برممغاستا

 خواست لاهل ترس و نكرانى شُديدى را كه با حرفـهاى ائى خود در تلب آدرين بوجود آورده بود، از بين ببرد.
 مىبست. تمسيم كرفت و ممين كه بيش آمد تا دستمانى آدرين را در دست خـود بعيميرد، صداى آمسته و نافنى از هشت شـينيده شـد :
- آكاى بالهينه

ناكهان دكتر سرتاها لرزيد و زير لب كغت :

- آه! رودن مواظبا من من بود !
- كى شمـا را صـدا مىكند 9
-اين شـفصى است كه به او فول داده بودم امروز صبع با مـ بـ به صومعة سنت مارى نزديك دمين غانه، برويم.
آدرين با اضطراب عميق و كشيندهاهى كغت :


 رنى آدرين كاملأ سفيد شـده بود. دستما را بـ بـ طرف بالكينه دراز كرد و با صـدايى كه

سعمى مىكرد آرام جلوه دمد كغت :

 -ديوانغا شابد ديوانام !

## if

## كشيش كليساى سن مرى







 در آنجا بيابد، زيرا حدس ممىد كه هس از بـ خواب رفتن او آكريكول وارد مــنزل بــــده و و يكراست بـ اتات خود رفتـ.










 اصـلأ از اين هيزها بلد نيسا نيسند.
منكامى كه فرانسوآز از اين جواب متعجب شديه بود و در باره امور اصول دين، الثبات وجود خدا و ايمان آوردن بـ دين مسيع براى آنان صحبتمايع كرده بود، دفتران از شنيدن اين






نن داكوبر منوز مراجعت نكرده بود. رز و بلانش تنها مانده بودند. هميشه لباس ماتم


 بار8 هاريس، اين شهر دزياماى طلايع، در مغز خود مجسم كرده بودند، بیاندازه ناراحت بودند.

كرمته و متاثر مىنمود كه رز فرياد كشبيد: - غانم هـ خبر شـده

- فرزندان عزيز السوس كه نمستوانم آن ارالز شما هنهان كنم و سيل اشكالز هشمانش سرازير شـد.




 باشد، اما منوز نيامده ! رزو بلانش با تأثر زيادى به ممديكر نكاه ممكردند ناكهان ممين لكر بـ سر آنها زد كه
 وبود غود آنها، كار غرابتر نغوامد شـدئ
بلانش كنت :
- غانم، شابد ديشب غيلى كار كرده و دير شده و و نتوانسته است مراجمت كند.


 در اين بالا زندكى ممكند دل مرا كباب ممكرد. - هـورد




 - خانم فرانسوآز، اجازه ممددميد داغل شـو رذ و بلانظ فورا به طرف در شتانتانتد و آن را باز كردند.

 لاغرش را سياه كرده بود.
 فوتالعادهاى به دست آورده است. فرانسو آز، به معض اينكه هشمش به مايو انتاد فـرياد
- مايوى عزيز كبا رنته بودى ؟
-من خبرمايم از آكريكول آوردهام
فرانسوآز سرتاها لرزيد و كغت :


مايو متوجه شدكه رنك فرانسوآز كاملا يريده، به ممين جهت فورا اضما اضانه كرد :
 فرانسوآز از شنيدن اين كلمات به زانو امتاد و دستها را بلند كرد و در مـا مـابل خــداى خود عجز و ناله مىكرد : - خدايا! به اين كنامكارى كه به دركامت روى آورده رمم كن! يريروز شو آومرم را به من


در اين منكام دوباره از جا برخاست و كنت :
umv


بزودى مى آيد؟ هرا إنتدر دير كرده 9

 - توهيف شده 9 رذ و بلانش با وششت فرياد كشيدند. - توليف شده !

- هـ بدبنتى بزركى. توڤيف... او كه اينتدر سربزير و نهيب بود... هرا توفيفش كردند ؟ مايو ادالـ داد : - من ديروز نامها بى امضايس درياغت كردم، نوشته بود كه آكريكول به علت سرودن آ


 رشت. - بس تو تمام اين جريانات را ممدانستى و يك كلمه به من نكاتى، هرا از مـن هـنهان كردى9 - غانم فرانسوآز، براى آنكه شما مضيطرب نشويد، موضوع را به كسى نكغتم، زيرا به

 مادموانل را داشتم، فورأ به آنجا رنتم. وتتى به كوها بار بابيلمن رسيدم، هنوز شوا تاريك بود، صبر كردم تا شوا روشن شود. - فرزند عزيز، تو كه اينلار ترسو كم رو رو مستى هطور اين وتت شـب، راه بـ اين دورى
را رغتى ؟

مايو رنكثى كمى سرخ شد و كهت :

- خوب آكريكهل مـ برادر من استى بالاغره موا روشن شد. زنك زدم، در باز شد و

دغتر زيبا و رنك هِيدهاى در آستانه آن هديدار شد
 - מمادموانل، من از طرف يك مادر جكرسوغته و هريشـان آمدهام".

 جواب داد: - מهرا، اما الانوس! غانم من ممغواست وسـايل نجات او را فرامم كند، و هون فهميد
 او را كشف كرد و دستكيرش نمود و به زندان برده.. " مـىكديـ با لروت خود خيلى كارما مىتواند انجام دمد. وساطت او آكريكرل را نجات خوامد داد.
مايو با تأثر تلغى جواب داد :
 اشكآلود به من كات، ديروز خانمش ديوانه شـده و او را به تيمارستان بردهاند.
 مىتوانيم بكنيم فرانسو آز بيهاره صصورتش را در ميان دستما هنهان كرده و مـىكريست سيس سكوت
 مىكردند، زيرا خوب مىدانستند كه حضور آنها در اين موتميت، وضم اين غانوان واده را را بيش از بيش خراب مىكتد. مايو نيز، كه تمام اعفايش از خستكى خرد شـده و دستغوش تأيرات عميق و دردناكى

 و تم شساب مىكرد، مىديد كه ههار نغر بى سـريرست و بدون ميجكونه منبع درآمد ماندهاند و بع ميةٍ جا راه بردار نيستند.
 يادش مىافتاد بى اختيار به خود مى لیذيد.

 باشيد، كاملك بنغش بود. لوريو نزدبك آمد و كنت :
 سغارش كرده كه زود به دست شما برسانم زيرا خيا خيلى خيلم فورى است. فرانسوآز متعجبانه كثت : - نامه از دوبو نامه را از دست لوريو كرفت و تمكر كرد. لوريو خارج شعد. ~~q فرانسوآز، كه بى اندازه از اين نامهُ فورى بريشـان شده بود كغت :

- مايو، اين نامه را برایى من مى موانى ؟ - با كمال ميل.

مايو نامه را كرفت و هنين خواند :
 بنابر اين امروذ صبع مر جه زودتر نزد من بيا ييد، مكر /ينكه راه ديكرى انتغاب كنيد و ترجمع بدميدكه تا يك منته از دادكاه اله
 احتياع مبرمى دارم كه معين امروز بروم. آنكاه به دختزان رو كرد و كیت :

 بيعناه را تهديد مىكثد، با شـفمصيت برجسته و مـدسى مشورت كنم ! - خداوند خودلث شـامد است كه شـما مم مثل بسرم در تلب من جانى دلاريد. زر و بلانش بهـ نكاه ممكردند و از ترس فرانسو آز سر در در نمى آوردند. فرانسوآز به مايو رو كرد و كغت : - تو بايد يك غدمت ديكر مـ به من بكنى. شومرم مزد مـنتكى آكـريكرل را هـريشب



 شومصم به عنوان خرجى نكاه مـدارم - مادام، عيبى ندارد، خونسرد باشيد، آكريكبل بيكناه استى، مطمنْ باشيد كه بزودى آزاد مىشود. - ولم همـا فكر و حواس من متوجه بانك رمنى است، هون اين كار بكلى وتت تـو را مىكيرد.

- مادام برای اين كار از شب استفاده مىكنم، مكر مىتوانم با اين بريشانـ و دلهره شـما راحت بمانم و شب بغوابم؟ در عوض اين كار مرا سركرم مىكنث و زياد فكر نمىكنم. - آنوقت مصرف هراغ زياد مىششود ؟ دختر بيهاره به دروغ كنت :
- مادام فرانسوآز، از اين نظر خـر خيالتان راحت باشد


رفت كه معراب كوهكى در آن مرار داشت و درشل نيه باز بود هرده سيامى جلوى آن ديده





 -
 كهيثل تمغليمى كرد و در ماليكه وارد معراب ممىند كلت: -اميدوام كك رستكار شوندند



 - نامع مرادرياكت كرديد ؟ -آدى، هدر.

- بسيار فوب، فوب، من كرش ممدمم.






 مراواداشت كها اين كناه بنرك رامرامرنكب شوم صدا معكمتر و غلنتر تكرار كرد : - ديكر هـ




 كار ممكند و بيش از من به آن احتياب دارد در



بدميد.

- الفسوس! من ممدانم كه كنامكار بزركى مستم و ممترسم كه بيش از يـيس به سوى مـى



 غسل تعميد مم انجام نكرفته است. - بس اينها بتيرست مستند 9


 مسئول از بين رفتن كله است!

 نزدبكتر و تطعمىتر مىشودد، اينطور نيست؟ - آرى، و اين مسئوليت بزرك به كردن شما و شومر شماست، شما مسئول ارواع آنها
- غدايا به من رحم كن.





- بسيار خوب، راه اينست كه با شومرتان آنها را به يك آموزشكاه دينى بغرستيد تا

تعليمات لازم را فرا كيرند.
 سرودن شعرهاى كاركرى زندانى شيده.


 متدس امر كرده كه بايد از يك عضو كـو كمراه دورى جستا

 - بدين ترتيب رستكارى شما امكانناهذير است. ولم خدا بـشـاينغه و مهربان است بان بايد از اين دفتران يتيم كه مشيت يروردكار آنان را به دست شما سـيا سهرده، مواظابت كنيد و اين نوع اشتبامات را تكرار نكنيد.

 كانون ناهاكى و دسوايس استا
 زمان تولد با آنها بوده، مىكويد كه هاكتر و مهريانتر از اين دو موجود كسسى نيست. صدا با خشونت فرياد كشيد :




 رامنمايى كثبد، هج بايد بكنم - نبايد كذاشت كه اين دختران كمراه شوند، برایى رستكارى بيش از يك ران راه وجود ندارد. و آن اينست كه دغتحان رابه يك آموزشكاه دينى بغرستيد تا در ميان متدسان و هرميزكاراران به راه راست هدايت شوند.
 در آنجا بهذيرد و با در نتار كرفتن مدر آنان از محدار غرج دريانتى بكامد، اما بايد لباس آنها
-انسوس! آرى.

- با برداشتّن متدارى از مديهماى مردم كه نزد من موجود است و با توسل به برغى از
 - آ! بهدر شما نجاتصدمندهُ فرزندان من مستيد.
 اهمرا شود بايد هند شرط با شما بكنم. اول اينكه آنها ممين امروز صبع به وسيلهُ فرستاده مـفسوس من به صسمعه برده شموند، و شما فورا وسايل رغتن آنها را مهيا كنيد. -آه! يدر، غيرممكن است! در غيبت شومرم. و بدون مشورت با او مركز نمىتوانم هنين تصميمى بكيم.
- نه تنها مشورت با او لانم نيست، بلكه منما بايد اين كار در نبودن او انجام هذيرد.
 مسا با خشونت مر جه بيشتر جواب داد :

 رابطهاى را با شومر شما تمل كنند و به ممين جهت او بايداز مـمل اين يتيمان اطللاع بيدا نكند.

 اختيار آنها را بدست كيرم؟ بدر، تمنا مىكنم كه مرا رامنمايـ كنيد، بــوييد كــ آيـا بــدون رضايت شومرم هق دارم هنين عملى انجام دمـ ؟ - هق... نه تنها مق دارى بلكه وظيفه مـ دارى. مكر نه آنست كه بايد اين كعرامـان را را
 تنها جسم آنها بلكه ردح آنها را نيز خوامد سوزانيد.
نن بيهاره كه دلهره و بريشانيش از بيش رو به النزايش مىرغت جواب دي داد :
 الطاعت از شومرم سوكند ياد كردهام، آيا مىتوانم يك هـنين عملى كـي
 كه با وجود شومرتان، نه تنها رستكارى اين يتيمان دشوار بلكه غيرممكن مىشود.

 به او دروغ بكريم؟ اين كه غلاف مذمب ماست - سكوت كه دروغ كغتن نيست، به او بكويبد كه نمىتوانيد جواب او را بدميد. UKF
 از جواب من از خود بيخود مىشوده او سرباز است و غشمش غيلم شديد است. صدا با عمبانيت فرياد برآورد : $\frac{2}{2}$
$\frac{2}{2}$
 میدس با كمال التغار غشـم او را تَممل كنيد! خيال مىكنيد كه رسيدن به رستكارى در اين دنيا كار آسانى است؟! و كنامكارى كه مى خرامد از اين به بعد به خداى خودش خـ خدمت كنده
 فرانسوآز كه از ها در آمده بود، التماس مىكرد : - هدر مرا بيخشيد، اجازه بدميد يك سؤال ديكر مـ بكنم. وغتى كه زنرال سيمون بيايد

فرزندانش را از شوهر من مى خوامد، آنوقت شوهرم به او جه جرابى خوامد داد ؟

 رستكارى فززندانش استغاده كند.



دنيا تباه سازيد


 تمحز نحشههماى خطرناكى و شوم بكار ممرود.
 جوابی بدمد و سرانجام به ارادهُ كشيش سر نهاد. - هدر بايد مر هب خدا مى رخرامد بشودد، مر هه باداباد. من به عنوان يك مسيمى وظليفه خود را انجبام مىدمم و دستور شما را اجرا مسكنم.
 مـشـويد، كه مر وتت شومرتان مراجعت كرد، به ميهيك از سؤالمانى او جــواب نـدميد و خاموش بمانيد
فرانسواز، كه منوز مملرزيد جواب داد :

 $=\Delta$ به راه راست مدايت نكردهام، معهنان سكوت خواميد كرد.

- آرى هدر، كى بايد يتيمان را نزد شمـا بغرستم ؟ - يك ساعت ديكر. من اكنمن نامعانى برایى رمبر صومعه مىنويسم و آن را بـه دست
 صومعه ممىبرد. فرانسوآز هس از اعترال به كنامان كنشت خوده و دريانت بغشايش الهى، از محراب بيرن آمد. ممبن كه نن داكوبر از كليسا بيرمن آمد و به ابتداى كوجه بريزميش رسبيد، به متمسى


 داست توگה كرد. زن تنومند سياهبوشى كه سـى كوجكى را در بغل داشت در درشكه نـوسته بود، و به درشكهچى كغت :
- بهرسيد منزل فرانسوآز بودون اينجاست ؟ - بله غانم، ممين جاست. اين نن كريوا، سرمستخدم شامزاده سن ديزيه بود. و آحاى خـود (سـى) را كـ نـفوذ
 مصض سؤال درشكه

فرانسواز ممين جاست امـا اكنون از غانه بيردن رغته. اين بار دستما و شسمتى از صورت لوريو به رنك زرد آغــته بود. سر و وضـع اين
 شردع به غريدن كرد و مـع او را كاز كرهت.

كربوا فرياد كشيد :
 خطرى ندارد.
و فورا هوزه سـ راكه به رنك زرد آلوده شـده بوده هاكى كرد. لوريو، كه از اين نوع تشكر ناراضمى بود بلوى خــم شود را كرفت و كغت :





لورية ممىرود كنت:

- غانم، من كه كهتم مادام فرانسو آز منوز به غانه مراجعت نكردهاند.
 لوريو. كه با سرعت داخل كاركاه خود ممشد كنت : - در طبته ههارم.

آمدن كريوا نزد فرانسوآز بنابر تمعيم آكرينى و شامزاده سن ديزيه بود، آنها كه به

 كته و فرستاده او مرد نيست. بلكه زن است و بايد دغتران را به دست او بسبارد تا آنها را به يك آموزشعاه دينى بغرستند. كريوا، يس از رسيدن به اتان فرانسو آز در زد د وارد اتاق ششد، و سراغ فرانســوآز را كرفت. مايو، كه از ديدن اين غانم بىاندازه متعجب شده بود جواب داد :

- منزل نيستند. كريوا، سراهای دختران زُنرال سيمون را كه در كرشه اتات نـسته بودند ورانداز كرد و كهت
- منتطلر ايشان غوامم بود تا بيايند، هعن كار بسيار مهمى دارم.
 تشـغيص داد، آمسته آثا را روى زمين كذاشعت. ولى ناكهان غرشى غشـمآلود و شـــديد در
 مىشـد، غزثىا شديدتز و زيادتر مىشد.
 -






 كريوا آمرانه كات: -اين سك را از اينجا بيرِن كنيد، ممكن اسـت كه سـك مرا اذيت كثد. رز لبفندى زد و كات :



 تازه وارد نامعایى به دست داشت و و كغت :





 بلانش فرياد كشعيد : - خود اوست، نامه را بدميد.

 اين از غانعاش دور كردداند كه كشيش دوبوآ بتواند با خبال راحت فرانسوآز را تحت نغوذ خود درار دمد:


 بازكشت بیموتع و ناكهانى او تمام زيمات درست در ممان موتعى كه آنها مىیخواستند ميوه كوشسشانى خود را بهينند، خـارى بــ دستشان فرو ممىرفت.
رذ هس از خواندن نامه با تأسف زيادى كغت :



تا هرانسو آز يول را براى او به دفتر شركت بفرستد. بلانش كنت :亮
 كه در دست داشت، اين آخرين اميد را مـ بر باد داد.

 ديكر مراجعت ممكند.
كريوا نزديك بود از خشم فرياد بزند، اما نمىتوانست، به ناهار در دل خود مى مكت :


 خراب مىشود. خدايا.، منكامى كه مايو مشغفل بستن بتهه بود و خود را براى رفتن مهيا مىكرد، كريوا در

 كرلته بود به دختران كیت : -






 سياهيوش (كريوا) متعجب شده بود! بولما را برداشت و فورأ به دنبال مـايو دويد و فـرياد كشيد :

- آماى! بايست... بايست خانم ! مايو نمىدانست كه فريادماى باسبان متوجه اوست، با سرعت بـ بـ راه خود ادامه مـى اسداد و فكرثى اين بود كه هر هـ زودتر به بانكا كاركشـايـ برسد. در اين هنكام حس كرد كه هند pIEq


اين هاسبان بود كه با رنيس خود به دنبال مايو دويده بودند. مايو كه مم متعبب و مـ مـ
 كه بيهاره بار را زمين انداخت و مات و مبهوت ايستاد.
 وتتى دختر بيهاره نظلرى به اطراف انداضت و خود را در زير باران نكاهماى بـى رسرمانه،
 غيلى غشن و تومينآميز با او حرف مسزذد.
 میدوى• - آخر آحاى هاسبان اين هول مال من نيست.


مايو كه از ترس مىلرزيد جواب داد :


 را توى خيابان مسريزد و برنمسدارد، اين وضـع خيلم غيرعادى استه. شنوز دضتر بيهاره نمىدانست كه در مغان هـه تهـت وحشتانكيزى ترار كرنته، تازه متوجه جريان مىشده زيرا هاسبان بـهه را از ميان دستمانى لرزان او در آورد و كغت : - در اين بتهب هيست -.. بيهاره زبانثل بند آمده بود و نمسدانست هـه بكويد. - جوابت ممين است؟ زود باش، بعهـات را باز كن ! اين را كهت و بلهه را باز كرد و به ترتيب شمارش مـيمتويات آن مىكغت :
 زدى... هيافه تو متل كهنه بمع كنهاست، آنوتت اسباب نتره مـم دارى.

رئيس بليس مرسيد :

- اين الشياء مال تو نيست 9 - نه آكا، اما من.
- كورّهشت بیفياله، اينها كه دزديدهاى از ميكل خودت بزركتر است ! مايو كه از اين كمه بیاندازه شرمنده شـده بود دستما را با ترس و لرز بهم مـاليد و

از ميان انبوه جمعيت دو سرباز و يك كروهبان به زيمت بيش مىآمدند، شلط از برق


 باسبان بازوى مايو را كرفت و كغت :


 - برو در باسكاه بكو. زود بانـ... راه بيفت!
 فرمانده آنها به باسبان نزديك شديند



 باسبان تكرار كرد :





 الحساس ممكرد، هاضر شـده بود كه داكوبر به خانه بيايد و بعدأ كرايه سغرش را برا براى او بشرستد.
اما سرباز سرسختانه متارمت ممكرد و مـى ريواست هر طور شـده به عنوان كرويمى در



بنابر ابن شدت تعجب كريوا از ديدن داكربر و زنت بدان هال، معلوم مىشـود.

 بالو دالنت، تعريف كرده بودند.
 الطلاح بالته بود، شكى نداشت كه اين مهان نذ است و براى بردن دز و بلانش به صومعس
 صرلم از دمان كريوا در آيد و شوهرش متوجه موضوع شـوده و در اين صورت مـه اميدما بر باد ممرلت و دغتران يتيم مجبود بودند كه در اين كمرامى و بـى دينى بافى بمانند.

 رامنمايسماى شامزاده سن ديزيـه را الز ياد نبرده بود.


 : - آ! غانم، شمين اكنون ناظلر بيمّآمد ناكوارى بودم... معذرت مى خوامم... ولم بـ تدرى هريشان و متأثرم. فرانسوآز، كه از اين هرف دستهاهب شـده و منوز مىترسعب مبادا اسـرار فــاش شــود SH:

9 9 -

- من جبلا براى ملاهات و مذاكرات مهمى امنجا آمده بودم، در ممين مومع، دغتر زشـت د





 رنع از درى فرانسوآز هريد و كنت : - وای! هب بدبغتْ بزركى! دختر بيهاره! داكوبر به زنش دو كرد و كنت :
 بيهاره خوامش كردم كه معدارى از اشياه خودم را به بانكى كاركثنايى ببرد و بولى دريالت كند.
داكوبر مرياد كشيد :



 از هاسكاه بيرين آورد.



 كمكم خونسردى خود باز مىيالت.

 ار داد و كغت :





 كريوا فورا به اين نكته بی برد و هنكامى كه فرانسوآز مئغول خواندن نامه بود به رز كنت:

> - مادموازل عزيز، خويشاوند شما جـّدر از ديدارتان خوشهال ممىود ! دز با تعجب يرسيد:
> - خويشاوند ما!



نمىتوانيد مدت زيادى با او باشيد، ذيرا يك سـاعت ديكر بايد به اينجا مراجعت كنيد، ولى امرعذ فردا عالش خوب ممشا





 سورمظانى بالمى نبود. رد اين مولع رذ بـ فرانسوآز كیت : - بدون اينكه داكوبر را مطلع كنيم، ممتوانيم براى يك سـاعت بـ ديدار خويشـاوندمان برديم، اينطور نبست 9 فرانسوآز با صـدايع آمسته و لرذان جواب داد :

 بايد يش از ظهر آنها را به اينجا بركردانم. رز كهات: - ما آمادهايم.

كريوا كه ممترسيد مبادا در اين ميان داكربر از راه برسد، با هريشانى كغت : - جس مادر خود رادر آغوش بكشيد و بياييد.

 داشت كه با اين عمل كام بلثدى در راه نبات و رستكارى اين كمرامان برداشت استا كريوا با لصنى ملاطلتآميز كات :
 خويشاوندان خودنان با شما صـمبت ممكنم.
 سرعت از هلهما بايين آمدند، راباذوردا نيز، بدفن اينكه آنها مترجه شوند
 كريوا، برایى امتياط، به درشكه


竞 -

 كرد.




 و در دم او را خنه كرد.
كريوا متوجه راباوروا شُد د هرياد زد :

- بالاغره اين غفل بـ شـاخ و دم سـى مرا مجردع كرد، واى! مادموانل اين را بـيردن

كنيد. بردنثل غيرممكن است.

 - راباوْرال، برو بايين، برو غانه.
 درشكهاهى در را بست و درشكه با سرعت به راه التاد. كريوا با الحتياط هـرده در را هـايين


 مم از اين الغراد بود و بع اين سی علاركا غاصى داشت درشكه با سرعت به راه خود ادامه مسداد. در اين هنكام كريوا آها را مسا زد. آها دلايل زيادى داشت كه به نداى خانم جواب ندمد.
 اين سی وارد درشكه شد تلمسير من نبود. بيا، گهر نكن، بيا لست مرا ببوس و با مـ آشتى كنبم. اما منوز آتا سكوت كرده بود. دذ و بلانثل با بريشانى به مم نكاه مسكردند، كينهتوزى


كريوا كه از بى اعتنايع آها عمبانى و در عين عال مضسطرب شده بود خم شـد تا تا او را

 - آه! نزديكاست سكته كنم !

 شوم و تأسفـبار آكا شيكى برایى كريوا بالمى نمى كذاشاشتند. - آخ! مرده!... بدنش سرد استا بأبا.. مرده! آه!

 هيزى رنج ببرد، و بجاى اينكه از الحساس اين رنج و سختى روحش متأثر شودد، شعلهورتر و سركشتر مىشـود.

 بودند به وجود آمده بود.
 الحتادند. كريوا نكاه غضبآلودى به آنها انداخت و فرياد كثيدي - بالاغره سكـ شما كار خود را كرد! بلانش با ترس جواب داد: -اول سـك شما راباذورا را كاز كرفت.


 فرصت مناسبى باشد.



 من بود. فشار تأثر بـ حدرى بود كه نتوانستم جلوى خود را بكيرم. رُز جواب داد:

را بهبان كنيم.






 علامت وهادارى تكان مىداد.




 هوشيده بود بير2ن آمد و در معابل كريوا معترمانه تعظليم كرد.


 نكردهس درار كيرند.


 مىشوم.
سهس خطاب بـ درشككه


 HOV منكامى كه كريوا سوار درشكه شد، مشامده كرد كه راباوورادر هند هدمى در غروجى

دراز كאیيده. حيوان سيبرى، كه از بازيانتن رامى كه آمده بود اطمينان داشتى، منتنار يتيمان



مىشد.
هنوز دغتران از بلهما هايين نرنته بودند كه زن داكوبر به زانو انتاد و شـرمع به دعا و التماس نمود. بغفى كه كلويش را مىفشـرد تركيد و اشكـما آزادانه از هشـمانش سرازير شُدند.
طولى نكنشت كه صـداى كامهايم سنكين شنيده مىشد. شـكى نداشت كه جز در داكوبر
 معمولى غود را بدست آورد، هارههاى بدست كرفت و با دستماى لرزان مشغغل دوختن شد.
در باز شد و داكوبر هديدار كرديد. فيافء سرباز جدى و متأثر بود. از بس در افكار غود
فرو رفته بود، اول متوبه غيبت دغتران نشد.

- هـ دختر بدبغتنى است؟
- مايو را ديدى؟ هه شد؟

كه او را آزاد كنند ولى جواب دادند:
~".
آنكاه داكوبر نكاه متعجبانهاى به اطرافت اتاق انداخت و كغت:
- هس بههما كبا مستندو

فرانسواز سر تا ها ليذيد و با صـدايـ ضـعيف كغت:

- داكربر... من.

نتوانست سـخنان خود را تمام كند.

- جواب بده... رذ و بلانش كبا رفتند؟ رابازوردا مم كه نيست.
- عمبانى نشو.
 نكردى تا من بيايم؟ هرا وضـع اتات اينطور است؟ هرا رنعت هـريده؟ بــو بـبينم مـوضوع .هيست؟ هـ خبر است؟ حرفـ بزن. داكربر نزديك شد و دست زنش را در دست كرفت. فرانسواز كه از حرفـهاى سـاده و



اشك فرانسواز، بر دستماى او مى غلطد، فرياد كسيد: - كريه ممكنى، هرا جواب مرا نمسدمى؟ ذن بيهاره، بكو ببينم جه شـده، از اينكه كنتم
 مادرشان آنها را به دست من سیرده، در بستر مرك آنها را به من سهرد، مـى فهمى؟ براى من
 آنكاه صداى غود را آمستهتر كرد و لبفندزنان كاتي:
 خوب عيبى ندارد، هون اين مسسايه را مىسـناسى، زياد مهم نيست، اما از اين به بعد با من مشورت كن. بهعما با اين خانم و با راباذوروا بـ كردش رفتهاند؟ - نه، داكوبر... من.
 - نمىدانم. - نمىدانى! نمىدانى!!.. نمىتوانستى برای مراجعت آنها ساعتى تعيين كنى؟ هرا آنها

 لعنت غدا بر شيطان، آخر جواب بده، جواب بده




 به تو بدمم. اين حرف هون صـاعخعاى بر سر داكوبر فرود آمد و رنكاز دويش هريد. عرلمى سرد بر

 كه با وحشت او را تكان ممىداد، نالميدانه اصرار مـىكردي: - بكو بهعما جه شـدند؟ مثل اينكه صداى فرانسواز از تَ هاه درممىآمد: - عغو! عغو! ببخشل!


- بهعها كبا مستندو جواب میدمه؟ بهعها! نن بيهاره بيرمانه و سرسنتانه محاومى مىكرد:





 هوىترين مغزماى بشرى از اين واگعه مرموز و اين جوابماى شـعـغتانكـيز از كـار
 متين و منطلغى به خود كهت:

 خونسردى خود را حفظ كنم. داكوبر بر دوى يك صندلم نـُست، صندلم ديكرى را مم به زنش نشـان داد و كنت:
- بنشين.

فرانسواز كه از با درآمده بود روى صندلى نشست.
 مىدانى كه من مركز ترا تمت فشـار ترار نخوام كبا مستند. مادرشان آنها را به بدست من سسرده، و من آنها را از اعــا نياوددم كه تو بـ, من بكعيم:
 - آخر ابنكه دليل نشد. فرض كن من ممين اكنون ونرال سيمون از راه برسد و بـ من بكويد: - داكوبر بهعهاى مرا بده!

 بكويم؟ حرف بنن!
-السوس، شومر عزيز.

در اين موقع ركماى شيشانيش متورم شـده بود و از شدت تأثز و اضـطراب ممىلرزيد.


جوابس به او بدمم9

- مسئوليتُ به عهده من، من جواب او را غوامم داد. -
 بازكشت آنها را در منزل نديد. از من جويا شـد، جواب دادم كه نعىتوانم به اين سؤال هاسخ

سرباز دندانهايش را بـ مـ مـىشـرد:

- مكر مارشال به اين دليلها حانع مـى دشود؟





 - نه، مركز، به لطن خداوند كاملك سلامت مستند، ثلط ممين را مـتوانم بكويم. - كسى آنها را ممراه برده! - نمستوانم هيزى بكويم. - هس تنها رنتعاندو
- الفسوس! شوهر عزيز، سؤال كردن از من جه خايدهاى دارد؟ من كه كهتم نمىتوانـم

جوابى بدمم.

- آيا اينجا مراجعت مىكنتد؟
- نعمدانم.

داكوبر دوباره از جا برخاست. هيدا بود كه بار ديكر طاتتش طاق شُده. هس از هند بار

 ممكنى؟

- جون هارهاى ديكر ندارم.



441 دزديدن اين بهعها متهم غوامند كرد؛ مىشـوى


 كوشطلىمايم اينست كه بكويم:
- بكيريد، فزندان غودتان را بكيريد، دست شما شما سهرده.



 لهتران يتيم به ار داده بود، به يادثل آمد و از اين سستى و دودلم ششيمان كییت. با صعدايـ لرزان كهت:
- هطود ترا به دبودن اين دنتران متهم مىكنتد؟





فرانسواز با تعجب كهت: - هطور!


- وتثى من او را به عنوان مرزندى قبول كردم، مدال برنزى كوهكى به كردنش آويغت

بودند.
سرباز با تعجب فرياد كميد:
 - آرى، تو از كجا مسدانی؟

سرباز زير لب كغت:

- كابريل!

آنكاه اضـانه كرد:

- كابريل از اينكه تو مدال برنزى راد ديدهاى اطلاعلع دارد؟
 مغتلف بود و روى آن بـ زبان غارجى نكاتى نوشُت شده بود. من آنها را به دوبوا مــــان
\% هندى بعد بـ من كنت كه اين كاغذما امميت زيادى نداريارد.登
 از آن موتع تاكنمن ديكر غبرى از از آنها ندارم.


 اطلاعى نداشت ولى تا اندازهالى سرسغتى عجيب فرانسواز را در در زمينه غودداريى از جوان بـ داكوبر توجيب ممكرد.




 دلنواه خودت بود، و تمت تأثير كسى ترار نداشنى متما بـ مال من رهم ممكردىى! - شومرم!



 سكوت كرده آنوتت بـ هرنت میآآورم.
 مملرزيد جواب داد:

 بيرمرد مـترمى است. - سن و سـال برایى من امميتى ندارد. سرباز از جا برغاست.



بالاغره معلوم مىشودر.

 كشيش! اين „کناه كبيرهu استا

 از اتاق خارج شودد، اما در ممين ضمن در باز بـر شـد و رئيس يليس و واسبان بان با مايو وارد شُدند.

داكوبر كه كمبسر را شاشناخته بود كغت: - آه! هـ خوب شُد. موتعى بهتر از اين نبود. - خانم فرانسواز بودون كيست؟ - من مستم، فرمايشم بود؟

كرده بود. دست او را كرهت و كريككنان كخت:
-آم! دختر بيهارهام! مرا بيغش، مرا بيخش! تمام اين تهـتها و تحتيرما فلهط به خاطر
ما بود.


$$
\begin{aligned}
& \text { بركيّت و با صدايم كرفته و تأثربار كه دل سنك را را آب مىكرد كنت: } \\
& \text { - آكا، حالا مىبينيد كه من دزد نبود } \\
& \text { هليس رو به فرانسواز كرد و كغت: } \\
& \text { - خانم نكاه كنيد. كارد، هنكال، شـال... ملمغن. }
\end{aligned}
$$

 واتعا در تمام دنيا مانتد ندارد، به اتهام دزدى بـا بدين ترتيب دستكير شدد، و عال اينكه بنا بـ



 آنكاه بـ طرفـ مايو رو كرد و شرمساريارانه كخت:


شُما صسميمانه شُريك و سـهيم هستم.
-از للف شعما متشكرم.
 تاكنون در كوشـهاى ايستاده بود و كاملا متنكر مینمود، بيثل آمد.
 - آكاى رئيس، ممى خواستم هند كلمه با شما كاتكو كنم. - خوامش مىكنم.
 در صورت مجلسى از اين جريان تهيه كنيد.
 - دو روز است كه من به اين منزل وارد شدهام. از سيبرى تا اينجا دو دختر ممراه من
 ريُيس بليس متعبيانه يرسيد: - دختران مارشال دوك دولينى؟



 آنها... آيا از اين جريان الطمينان داريد؟ - دوباره مىكويم، كه اين دفتران يك سـاعت يوش در همين اتاق بودند، ولى در غيبت من، آنها را ربودهاند.


 شـغس شديدا تمت تعیيب ترار مىكيرد. - من مـ همين را مى خوامم زيرا در محابل بدرشمان مسئول هستم، ممكن است ممين اكنون از راه برسد، و من بايد جواب او را را بدمم. - میفهم به كسى سوهظن نداشته باشيد، ممينكه شما اين شخص را به من نشان داديد، فورا تـــعت تعتيب ترار مىكيرد.
فرانسوازذ، كه از تصسيم داكوبر درباره متهم كردن دوبوا بيش از بيش جريشان شـده بود فرياد زد:

سرباز به لكر فرو رمت و متوجه شد كه نغوذ كسيش زلـط زنش را به ابن عمل، يا به

 مىشـنود، به مباشرت و با شـركت در جرم ربودن دختران مارشال سيمون متهم مىكنم. فرانسواز فرياد شكوهاميزى كشيد و صورت خود را بادستهايش بنهان كرد، مايو از اين عمل نكران شد و براى تسلى او ييش آمد. رنيس هليس با تعجب به اظلهارات داكربر كوش داد و با لحنى جبى كنت: - آكا شـنمـى را كه در نظلر مردم معبوبيت و احترام دارد متهم نكنيد. خوب فكر كنيد، به كار خطرناكى دست مىزنيد. داكوبر با بیموصلكى جواب داد: - آكاى هليس، جريان از اين ترار است: زن من بهترين و برميزكارترين زنان بشـــــار
 الين كشيش رفتار مىكند و بدون اجازهاش آب نمى ونورد، جسرش را خيلى دوست دارد، به
 ـ آكا، اين جزئيات...
 بازكردانيدن مايو از خانه بيردن رفتم، ولم وتتى بازكئتم، دختران نايديد شـده بودند، من
 كريان زانو میزند و مىكويد:
 و نمىضوامم به اين سؤال جواب دمر. بليس نكاه تعجب|ميزى به فرانسواز انداخت و يرسيد: - خانم ممينطور است؟ داكوبر ادامه داد:


مغدس جواب ممدمد:

- من نمىتوانم جواب ترا بدمم.





Ə゙

- خانم، اظلهارات شوريرتان را شنيديد؟
- آرى.
- 

در اين موتع داكوبر فرياد كياريدي:

- آكاى بليس، من نن خود را متهم نكردمام، اصـلا مقصسود من اين نبست، بلكه فتط اين

كيّس را مانصر ممدانم!
هليس دوباره فرانسواز را مـفاطب ترار داد و يرسيد:
 - انسوس! آها، جوابى ندارم!

- آيا وتثى شومرتان از هال اين دغتران هرسيد، شما جواب داديد كه نمىتوانيد به اين

سؤال هاست دميد؟
هنين مىنمود كه بليس با كنجكاوى زيادى منتغلر جواب فرانسواز بود.

- آرى. من اينطور جواب داديم


 نمىتوانم نه احتمال و نه امكان هنين هيزى را دا تبول كنم! - آكا حيّت ممين است

 داد.
 مىشويد، و من مم با كـال تأسف مجبورم دستور توقيف شما را را صـادر كنم. داكوبر فرياد كشيد:
 او را توتيف كنيد.


 N4V مجبودم وظيغه خود را انجام بدمم و بس از نوقيف بسر شـما...

رنك از ردى داكربر هريد د با رمشتت هرياد كـيد: - آه! هب مىكرييد؟ هسر من... هاليس با تعجب كنی:


 هايس جواب داد: - به اتهام بك برم سباسى، زياد مهم نيست. سرباز يمر آغرين هواى خود را الز دست داد دبر ددى صسدلى امتاد: - آها خيلى امميت دارد...


 - آم! ديردز زنم! هسرم، دفترانم... اما مالا تنها... تنها
 - آكاى داكوبر، من اينبا مستم، اكر اجازه بدهبد، غدمتكزارى شما را را خوامم كرد. در

كنار شما خوامم بود.
اين مـداى مايو بود كه به كوش ممرسيد.

مايو

بعد از روزى كه زن داكوبر توسط هليس توتِف و نزد بازهرس برده شُمد، مـعنأ هـر سرو صدايـ در المرى كوهك جريان داشت.
 غريبى بوشيده بودند، از كابارهاى واتع در هتل شهر خارج مىشدند و خندان و زمزمـ كنان

 ميامو نمودند زيرا به خود وعده مىدادند كه حالا جنك تمسخر و شـو
 تا صـبع خيلى زود در كوشه و كنار باريس هرسـه زنتن الفزايش يالت.
 كنار آنان مىكذشت، ناكهان از مر طرف در ملتُ مـعاصره



 رستوران جمع شده بودند، رانده مىشـد مـد
الفرادى كه از طرف محابل مى آمدند، بهتر از دسته اول لباس بوشبده بودند، زيرا عموماً
 اين عده، كه سعى مىكردند از نتلر (متلككويى" و جوابماى متحابل از دسته اولى عتب نيشتند، با بىصبرى در انتمار ورود شـفص دلخواه خود بودند. حرفـمايِ كه ميان ("مرديكه،ها و ״

بيشاز سم و هنع سال نداشت و صمورتشا مل انار سرغ بوده بينى باريك، دمان كثماد







## 



 كاملى از يك هاريسى بشمـار ممدرفت.



 كالمى بود تا اين الينـاس را بـ به ميجان آورد.

 و آبى رنعى داعتى. اما برغلال جشئمان مايو، كه آلار كمرديس از آن ممباريد، هشمان ملكه هوس از تمايل به للت هرستى ممدريخمطيد.


 تأربار بـاين صـصن ممنكريست مايو بود. با وبود تون تلالث شديد، بيهاره منوز نتوانسته بود خود را الز هنك اين ديوانكان نجات دمدي





جمعيت ممالككند، به هشُمان الثكآلود و اندومبار مايو انتاد. - خوامر! خوامر!

با يك جهش از تخت فرمانروايم هايين بُريد و به طرف مايو ستافت و او را در آغوش
 از اين عمل جيزى نمىفهميدند. الطراميان مايو با تعبب عغب رفـتند، مــايو كـه مــنوز در شــور و هــيـجان بـوسهماى
 ميان اين دو نغر وجود داشتت، هند لـهنه ديكر مستان و عياشان را به تمسخر و متلك كويى وا مـدداشت.
سغيز (اسم اصلى ملكه موس) كه به اين نكت هِى برده بود، نخواست كه خوامرش آمان
 كغت:

- دذ هومهون مانتوى مرا بيانداز هايين. نینى مولن، شما مـ در كالسكه را باز كن. ملكه موس مانتو را كرفت و بيش از اينكه مايو به خود بيايد، آن را به تنش بـن بوشـانيد و دستش را كرفت و كغت:


زود باش. غوامر عزيز، زود باثّ. در معابل اين شمه مردم، معاومت خوب نيست، بيا. هند دغيجه هس از اين جريان، مايو و خوامرش ملكه موس، در بكى از اتاتهاتى رستوران نشسته بودند.
نيست، نترس.
ممين كه سغيز بـ طرف مايو رفت و خواست او را در آغوش بكشد، مـانتوى مايو بـه

 كند. آنكاه دوباره بـ خوامرش نزي

 خرد شـده بود، تماشـا كرد.

 ديدكانش جارى شد. در ميان مق مقماى متوالى صـدايش شنيده مى شـد كه مى كاركر جوان، كه از اين الجساسات بـانداندازه متأثر شـده بود، خود را از آغوثل خوامرش بيرمن ككيد و كلت:







 بود كه ترا نديده بودم...




 آمريدن يك هنين مخلمق ذيبايع راضمى ممسا

 سغيز مايو را در آغوثل كنيد: - خوامر بدبغت من، تو كه اينتدر تيرير و بيهاره مستى، ملا تنيويق ممكنى، مرا تسلى ممى:شنى. من از تو خيلى كا دام دام









- سفيز عزيز، از تو متسكرم، من از عاطله تو غيلى سهاسكزارم، ولى بـه هــيه هــيز احتياج ندارم. همين مغدار ناهيز براى من كافى است.


 تمیير مىكنى.
 مايو اين كلمات را به هدرى مـمكم و مصسم ادا كرد كه ملكه هوس فهميد ديكر هافسـارى

بيهوده استت.
مايو متأرانه سر لا هايين انداغتلدوباره اشك در كوشأ هشُمانثل حلحه زد
 - باور كن، با اينكه اينتدر ساده و سـر به موا مستم، كامكاه عنى در ميان شور و ميجان خوشىمـا و لذات به انكر لرو میروم.










 از سه يا جهار ماه بيش تاكنون بيش از ده مزار هرانك خرج كرده، ولى ما بـجز دو اتات مـعتر


 رنك از روى مايو چريد و كنت:

- واى! خدايا!



 با ممين هول است كه ما اكنون مشغوليم.


 مى مورد؟
 ميان اين فريادهاى غيربشرى، اين كلمات كه سراسر اتاق را با لرزه درآورده بود به كوش مى غورد.
- ملكا موس، ملكذ موس! مايو از وحشت فرياد كشيد:
-اكراينجا به دنبال تو بيايند؟ تو را به خدا كارى كن كه اينها من رادر اينجا نبينند و من بتوانم آزادانه بيرف بريم درست در همان لمطلهاى كه در باز ممشد سغيز نيز به طرف آن شتالت. عـدهاى بـ
 ملكا موس بـ آنهارو كرد و كانت:
- زاك، خودت تنها بيا اينجا.

آناه بـ خوامرثى رو كرد و با لحن رسمى كغت:
 مىشُود!
دورنو به طرثف ملكا موس آمد و مولن مـ با عدماى ديكر بركیتند، و در ايـن مـوتع
 سفيز به محض ديدن دورنو با عجله كهت: - زاكاك، اين خوامر من است

زاكى كه از ديدن مايو وانعا فوشما

 را نديدهام ولى مميشه او را به عنوان دوسنى شباع و فداكار دوست داشته و دارم. متل اينكه

شعا منوز در منزل آنها الامت داريد. خوب بكويد حالشن هطور است؟


- بدون شـك با هرداغت هانمد فرانك ميشد.
- متأسغانه اين كار غيرممكن بود زيرا شـفــى را كه ما براى اين كار در نظر كرفته

ملكا موس كلام مايو را هطع كرد و بـ دورنو كغت:



 دورنو كلام مايو را احطع كرد و كغت:



 كارش حاضر غوامد شد سغيز ذآك را در آغوش كشبد: - تو همدر آدم خدبى مستى. - آرى بودم، هستم و غوام

 داكربر غيلى امميت غوامد ديان داشت



 خوامد بـد و دردمابیث تسلى خوامند يافت. متشكرم! VV4




دورنو كنت:
 جلوى آنها راكرفت.
سغيز، براى غداحافظلمى دست غود را به طرف مايو بيّل برد.

- بكر ببينم، كى ترا خوامم ديد؟
- بزودى.
- تو میآيع؟ مول ممىدهى؟

زاك در ميان صـحبت آنها دويد:

- از طرف او من به شمان مول ممددمم، مـا با مم براى دين آكريكمل و مــادموانل مـايو

غواميم رفت.
 زيرا آآى واكى بك خانواده را خوشبيغت كردي





 -او آنجاست.


 نشستهاند.
 نكامداريد. من ممين اكنون به سراغ رئيس میرودم. اين را كات و با سرعت در بيج و غم كوهباىى كه بـ مكان مطلوب منتهى ممششد، نالديد

ملكغ موس، دوبروى دورنو، و در كنار رذ هومهن و نینى مولن نشّسته بود و جشنى





 تيانهاى تمسينآميز مىنكريست، در سايأ شبامت اغلالكى و فكرى ذيادى كه ميان آن دو
 بالذات زودكار و شهوات جانورى ندارد مشهود بود
 ديوانه وار، غرق شده بود اطللاع نداشتند.






 خيلم امميت دارد، جامى بنوشم، من عغيده دارم كه اين جام باعث موفتيت و ســعادت مــن خوامد شمد.

- كدام موضوع هيست! - به سـلامتم ازدواب من!
 تمسضرما اندكى آلام كرهت، ملكا موس از جا جا برخاست و و كانت


 -احسنت!... احسنت!...
 بامى به دست داشت و با صسایى بلثد كغت: PVA
※゙ وبا مىنوشم!
n با
انتاد و تيانهما جدى شـد.
\$اكى با لینى سرزنثشآميز كنت:
ـ آ إ سغيز.
ملك\& موس دوباره با ممان مدانى مـعكم اضـانه كرد!

 \$اك و سفيز به سـرعت نكاهم رد و بدل كردند كه از نظلر سـاير حاضـرين بنهان ماند، ملكه لمظهاى ساكت و متفكر در جانى خود باقى ماند. رز بیمهون از جا برخاست و مغرورانه كغت



 ديطبب نصيب من شُده، و معذرت مىغوامم از اين كه سـلامتى ايشان را با ذكر لانب دورنو

مى دوامم.
دورنو صميمانه جواب داد:
 يكديكر را بدانتد. نام من زاكى رن ين الست.

-سن بن! اسم شُما رن هن است؟
-

دورنو خندهاى كرد و كنت: ـ عـبـ، حتيتأى
 ـ بابا ولم كن! آخر من و اين خانواده، من كاركر، كه



اننولت كاركر مستيد؟
من دوازده سـاله بودم كه به عنوان كارآموز وارد كارخانغ آلاى ترىيهو شدم، دو سـال
 و صسندلى تجاوز نمىكرد براى من به ارت كذاشت.



 شكسته كذاشتم. اما اين كاغذما عبب ارزشى داششت زيرا بـ اعتبار ممانها بود كه به من هول فرض دادند. - عجب! الين دستاز آستين هـ كسى بيرمن آمد! هس كسانى ممدانستند كه اين كاغذما

نزد شماست!
 باره كنتك كرد، هس از اينكه كاغذما را خواند، كهت كه اعتبار اينها الحعى نيست، امـا با با وجود
 - انكرى نكردى كه ممكن است اين كاغذما بيش از اينها ارزش داشته باشدـو - الكُ تو به باى من بودى و يك مرتبه ده هزار فرانك! از اسمـان توى دستت مىانتاد
 كاغذى را به عنوان تنـمين امضـاه كنم. - آن را المضاه كرديد؟
 تشريهات اين امضاه را مىكيرد، راست مىكنت، برایى اين كه از آن مدت تاكنون هانزده روز

 شـ. سشيز، كه ديكر خود را از زير فشـار خاطره جانكداز خوامرش بيرون آورده بـود، بـا
 او را عصبانى مىكند.


 VA.



 سكوت كرد و سبس فرياد كشيد: ـزنده باد خوشى! دو به دو به بيش!

 زاكى خندهاى سر داد و كنت: ـ من!؟ شُوخى مىكنى! اما كارسون دوباره هند كلمه در كوشش كنت و در اين هنكام تيانأ دورنو نــاكـهان تنغير كرد و آلار هريشانى در آن بديدار شد. خطاب به كارسون كیت:
 ملكه موس با تعجب هرسيد: - (أك موضموع هيست؟ ـمن ممين اكنون باز مـىردم. رقص ادامه يالت، ولى دوباره در باز شد و ممان كارسون با عجله به طرف سـليز آمد و
 در رفت و از اتأ غارج شُد، و با اين حركت ميهمانان را در بهت و عيرت فرو برد. ملكه به دنبال كارسون به هائين هله كان رسيد. درشكهاى در جلوى در ايستاده بـود. دورنو را در وسـط درشكه ديد كه در ميان يكى از آن الـخاسى كه دو سـاعت بيش در اين
 هايين آمد و به زاكى كنت:
 آن، بلافاصله بايد به راه بياتيم. البته غكر فرار را به مغز غود راه ندميد، بهون، تا موتمى كه درشكه در آنجاست، ما مواظلب تمام درما مستيم.

فرياد كشعد:
 צاكى با لحنى تأنرآميز كنت:

ـمرا براى ترض بازداشت مىكنند. سغيز فرياد جكر خراشى كشيد:
-تو؟
ـ آرى برای همان كاغذى كه من امضـا كرده بودم... او مـىكنت كه اين فقط تشــريغات است. ایى دزد رامزن!



سعيز دستها را از شدت تأثر به مم مـماليد: - هس ديكر ميه هيز ندارى، Aمه بر باد رفت. ولى دوباره هيزى به خاطرش آمد: ـ ولى هنوز راه هاره باز است، او به تو تو تول داده بود كه...

 اين است كه مغاومت ميه فايدهاى ندارد.

 نمستوانم يك هنين مبلغى را تهيه كنم، ديكر كارم سـاغته است. سغيز مـرش را ميان دستها بنهان كرد:

- جه بدبختم بزركى!

واكى با صـدائى هر درد كنت:
 ـبه سرنوشت من فكر نكن.
 اسباب و اناتيه دو اتاق ما بيش از صد فرانك اليزش ندارد. ما به عدرى ولخرجى كرديم كه




 خود مىفشارد. MAP
 خيلى مانده، امـا مىبينى كه فردا خيلى زود رسيد، آخر وتنى كه من از نزد تو رفتم، منكامى





را دوست دارم.
 نزد خوامرم ممورم و مثل سابق شـروع به كار كردن مىكنم، البته اين كار ما خيلم رنـع

 ــاكنون و براى مميلـه به زندكى دلكرم و اميدوارم ساغتى، حق با توست. بايد سـعى كرد و به دنبال كار رفت.
ضرباایى به در درشيكه نواخته شـدر - هنع دقيڤه ديكر بيشتر نمانده.

ـ سیغز، زود باش. بيينم تو ديكر به مجلس آنها نْفوامى رفت؟ ــنه مركز! اين جشن برایى من عزاست. ـ اكر مىتوانسنى تا منزل مسراه من بيائى خيلى خوب بود شايد اين آحا اجازه بدهد، زيرا با اين سـر و وضتع و با اين لباس عجيب و غريب كه نمىتوانى به سنت بلالّى بروى. ـدرست است البته او مم دنبال مـا خوامد آمد... ولى هین با مـا در درشكه نشسته، ديكر نمىتوانيم در حضور او حرغى بزنيم. צاك، من هلـط يك קیز به تو مىكويم و آن اين است كه من و تو به خاطلر مـ زندهايم و با مـ خواميم مرد. من مميشـه به تو تعلق خوامـ دامـت
 لباسهاى خود را عوض كند.

## 19

## dengo

منكامى كه، يكى از درشفـانترين و لذت بـنشترين مراهل زندكى ملكا موس و دو دورنو




 تنث كرية ممكرد.


 در داه الطاعت كوركورانه و بـى رممانه از اوامر دودن، مرتكب جاني




 نتار ممىأئبد.


 كرد.
ـ مادموانل، هيزى ميل نداريد؟ سربت بـ ليمو؟... ـاز لطف شما متمكرم من شلط بـ استراحت اعتياج دارم زيرااز راه دورى ممى آيم. و اكر
 بعد از رفتن ارباب بيهارهام تنها ماندهام، هيهِ كس در اينبا نيست. در اين مولع ثلورين سـغت متأثر شد و آمى كشيدي



 ــ آرى، آرى مادموازل، درست در همان مولعى كه ارباب من برایى كمك كردن بـ او او و و نجات دادنش از اين وضع نتشـه مـى مكيـيد. مايو اندكى سرخ شـد و ادامه داد:




 مهم را در نامُ خودش شـرع دمد. للورين متعجبانه هِسيد:





 بسبار زيادى دارد.


 غود را در اختيار او بكذارد؟



از بلوى آن ممكدشته، اين آداى آكريكول آمسته به من كغت:


شدن من در اين مغغى كاه بيهوده نغوامد بوده


 فلورين منغكرانه كيت:



 جدى به مايو كات:








 مطالب بر طلبه او استاداده خوامند كردن هرفهاي مرا با باور كنبد. مايو متأثرانه كات:



 آرامش زندكى من به رازدارى شـما بـا بستكى داردي



 نيز بـ خطلر نيندازم. ـ شما! شما و بدبغتى!


 راه ندميد، من صميمانه اميدوارم كه شما معيسه سعادتمند بالشميد اما مركز آرزوى دالشتن

 طالحتفرساست.
خلورين بى اندازه متأر شمد و كات:

 بيكار مستيد، بتوانم كارى براى شما هيدا كا كنم.

 فرانك برای من درآمد داشت، از دست داني دادم



فرانك به شما بدمند. شلط شُرطثل اينست كه نزد غود آنها مار كار كنيد. مايو با اندكى ترديد هرسيد:
ـ مادموانل اينها همدر دست و دلباز مستند. هكونه من شايسته يك هنين مزد زيادى

خلورين از شنيدن اين هرف سر تا ها لرزيد. شلط فـيار مصبت و اسساساسات غوامرانه

 دريانت كثد.








 متشكى ولى جه كسى بايد مرا معرفى كند.




 غلمدين از شُندن اين اسم متعجب شـد ـمايو!
مايو با لبغند تلغى جواب داد:


 فلودين دست مايو را كرغت و كانت:


 نمىشناسد، شما بكرئيد مايو. - هس من فردا ظهر به دنبال شما مىآيم.

## iv

فلورين

صومعغ سنت مارى، كه دختران زنرال سيمِن نيز به مـان با فرستاده شيده بودند،
 انتادهترين جاماى هاريس، مسرف بودي

 شوند؛ اتغاق ممافتد.
وضـع صومعه سنت مارى خيلى مرنب بود. يك شورانى عالم، مركب از المراد بســـار

 بنهانم اين دستكاه، كه دوز به روز نيرومندتر د ريثـه دارتر ممشّد، مطالله كثد و تمسيم لانم را بكيرد.

 مم متدار آنها بيشتر ممشـد










مورد اطمينانش، اين دو دختر يتيم را به ايـنـبا فـرستاده و بـرایى نعـامدارى آنـها ايـنـطور بالشُارى مىكند. هردا هم دربارهُ موضـوع ديكرى دستورهانیى به تو غوامم داد. ـ بسيار خوب.
ـاين دغترى را كه ممراه آوردهاى كيست؟

 صبع الطلاعاتى دربارها او به دست آوردهام كه خيلى مهم است. ـ باموش است؟
 ـ ممىدانى كه كاركر زرنك و مامرى است؟ ـآرى.
 برداشت، سهس دوباره كاغذ را بـ جانى خود كذاشت و كغت
 مديره صومعه آمسته با خود كنت:


 غلورين ديده بود باور كند. ظلورين وتتى كه نزد مديرهُ صومعه آمد، مايو را در رامرو تنها كداشت.


 هديدار شد. اين دختر با دست اشـاره مانـى ممىكرد.
 كيسوان طلانى و هشمان درشت و درخشنده او نكاه كرد ناكهان سرالياى وجودش بـ بـ لرزه در آمد. بی اغتيار تياله مادموازل كاردوويل بـ يادش آمد (اسشتباه نمىكرد) و اطمينان يانت كه اين جيانه به كسى جز حامى باوهاى آكريكول تعلق ندارد.
 فورا دست و باى خود را جمع كرد و كوشيد كه آنها از اين كشت مهم او الطلاع يبدا نكنت.

 دارد و به كغتهماى غلمدين الطمينان يانت.


خراباست مشل اين كه اين روزما خيلى در مخيته مستيد؟ ـالسوس! خانم.

- دغتر عزيز مرا مادر خطاب كنيد، اين اسم مم بهتر و مم با هواعد و نتم ايـن بـنـاه سازكارتر است. امتياجى نيست كه از وضـع زندكى شما ديا سؤالى بكنم؟ مايو با سادكى جواب داد:




 كرد.
- بسيار خوب، كالمى است. اما حالا كارى كه از دست من بر مى آيداين است كه شار شما را بـ به





تازه شما هند سـاعتى مم مىتوانيد آزاد باشيد. مثل اين كه شرايط كار غيلى آسان است؟ - بسيار آسان.

 نباثد، لر غير اين صورت ممتوانيد مرا از جريان مطالع كنيد. مايو با تعجب كنت:

ــ مادر هطورو با
مديرهُ صومعه تيانة واتعا مادرانعاى كزفت و كنت:





هايا يك تضمين دو جانبه از ارباب و خدمنكار ترار دارد








 خود را خوب انجام نممدمد و متاسغانـ كام ملاحات مائى مىكند، و البت من منوز نمىتوانم اين را را باور كنم.
 اندكى تغيير كرد. اما مديرة صومعه اين تغيير رنك ا با به حساب كمرونى و هاكدامنى مايو كذاشت و ادامه داد:


 من اطلاع دميد.
مايو كه تااين منكام سرش دا هايين انداخته بود، به خود تكانى داد و سـرش را بلند كرد،











 نغع خود كاركران بكتيم.
ولم برخى اشـخاص كه شاريما مم جزو آنها هستيد، هابند امسول عالمى اخلاقى مستند و

 مايو كه از حغهبازىماى خن خبر نداست، هرفـماى او را باور كرد و مطمـُن شد كــ
 بنابراين برای تشكر از مديره كنت: ـ شما جغدر مهربان هستيد!




 جس از لـطنهالى سكوت متأثرانه ادامه داد: -بدين ترتيب به كـال تأسف بايد بكريم كهاين كار برایى من غير ممكن است و نمىتوانم شما را نزد اين خانم بغرستم. اين را كنت و از جا بلند شد. مايو را تا نزديك در مدايت كرد و با تيائهى متأثر و لـنى مادرانه كنت: ـاز اين رامرو عبور كنيد و از بلهما هاياين برويد، در دست راست را را بكوبيد فلودين مـان




 مم جدا ممكردد، يیش ممى آيد.
 سيمون را ديد كه غسته و رنك يريده لنك لنكان و با وحشت و احتياط زيادى به طرف آن

مـرطه كه رواق نام داشت نزديك مىشود، متل اين بود كه دختر بيهاره ممترسيد كسى او را ببيند.
دغتر يتيم بالهتياط هر هـ تمامتر به كنار ردافى كه باغ صومعه را الز تيمارستان دكتر باله ينه جدا ممكرده آمد و آمسته هند كلمه به آدرين كغت


و ترحم در صورتنل هيدار شد






 منصسوصا نااميدى از نجات و زندانى سدن در تيمارستان دكتر باله ين، تا اندازهاى درمـ شكست.
آدرين، كه از شُنيدن حرفهاى دز سيمون دهار احساس مبهم و رنع افزائى شده بود،


 گلبش به تدرى ممتهيد كه نزديك بود از جا كنده شود، با مـدائى آمسته كه بـ كوش آدرين ممىسيبد كانت: ــمادموازل كاردوديل! ـكـ اسم مرا مـدا مى كندو

 او كه تاكنمن با بك مغلمق بد تيانهاى دوبا
 و لطالانت مادموازل آدرين شده بود. آدرين از با برغاست و منعجبانه يرسيد:
 ـ مادموازل، معذرت مىیغوامم از اين كه اينطور در متابل شنما ظاهر شدم.

ولى مولمعت بسيار خطرناك است، و من از طرف آكريكول آمدهام.

 ضوشـمالى ملامظه كرد كه مادموازل كاردوويل از شنيدن اين اسم تغيير فيافه داد و لبغند اميد بغشـى بر لبانش نسا ـشما از طرف آتاى آكريكول بودون مى آيُد؟ شمـا كه مستيد؟

 كنت:

 صومعه شعديد
ـمرا براى كار بـ اينجا آوردهاند، اما متأسفانه مديرهُ صومعه مرا تبول نكرد.

- هملود مرا شُناختيد.

ـاز زيبانى شما، هون آكريكهل از زيباني شما شما خيلى تعريف مىكرد.







 هندين برابر خواهد بود.


 بيث از يشش متعجب مىشـد و تدريجأ احساس تمحير و تنغر اوليه جاى خود را بـ تحسين و حسن نيت مىسيرد.



> الازش زيادترى حائل بود.



 بيش از اندازة من شده
مايو با هيانهاى كه آثار احساس يك سعادت هفیفى بر آن نتش بسته بود جواب داد:

 شما نتوانستم يك هنين حادنه شومى را باور كنم! مادموانل برایى هـه شـــها را بـه ايـنجا آرددهاند؟

 شايسنت ماست خواميم رسيد.




 امروز او را آزاد كنتد. ولم او از زندان برايى من نوشته بود كه مطالب بسيار مهمى دارد كه بابد به شـفـص شُما بكويد. -به منه

اين مورت جكونه میتواند با شـما نماس بيدا كند؟ مادموازل كاردوويل متنكرانه هرسيد:



 دغتر بيهاره ديكرى راكه وضعشـان خيلى تأثر بارتر از وضـ من من است از ايـن صــومعه

ـمادموازل. اسم آنها را میدانيد! آكريكول ورود آنها را به باريس به من الطلاع داده باد بود. و بنا به كنت او تتريباً هـانزده



 صورت اششك بار آنها فهيدم كه اين بيجاركان نيز مانند من در اينجا زندانى مستنـد


شدهايد؟
 تلاش مىكنتد، بيشتر است. مخصوصا جدائى آنها از يكـيكر بيشتر باعت شيكنجه آنـان مىشود.
از هند كلمباى كه هند لحظه يسش يكى از آنها به من كغت، فهميدم كه آنها نيز تربانى يك

 ندارم، هنى تلم و كاغذ نيز در دسترسم نيست. بنابراين نوشتن هم امكان ندار اندارد. حالا با با دتى
 ـ مادموازله زود بكرئيد، بكرئيد.

 خشمكين و متأثر بود!
 انكعّتر را بكيريد و بهاو بدميد، او فورا خوامد رفت به... مطمئن مستيد كه يكا اسم و آدرس را فراموش نمىكيكيب؟
ـمادموازل، اطمينان داشته باشيد، حافـي
 صميمى و ديرين من است. آدرس او كوهب وندوم شمارة الست.




號




 آنكاه آدرين با لـنى شيرين و لبغندى نمكين بـ مايو كارينت:
 مرظهايش همدر صـيع بود. آنكاه با هشيمانى اشك آلود آلود اضانه كرد:



$$
\begin{aligned}
& \text { برغاست و در عالى كه به طرف ديكرى ممىرفت كغت: } \\
& \text { - جرات، اميد... نجات! }
\end{aligned}
$$

هند دהیهه بعد، مايو كه با مهارت و احتياط از باغ عبور كرده بود در رختشويغانه را

 شما بشمود و نود رفت، هالا معراه من بيائيد.
 صومعع برغورد كند.
منكامى كه مايو از مياط عبور كرد و در متابل در غروجى رسيد اين كلمات در لغـاى
ساكت صومعه طنني اندافت.
 تننك ممكذارم، مديرة صومعه دستور داده كه امشب به جابى يك مـرتبه، دوبـار مـــوطنة صومعه را بكردبم.






مايو بركشت و جشمش به داكوبر انتاد، منوز داكوبر نزديك نشده بود كه ناكهان مايو،求 با كمال تعجب آكريكول را ديد كه از جهت مـفالف هيش مى آيد، لحظهالى مات و مبهوت بر جای ايستاد.




 بازكشت آنان نااميد شدى! به دنبال من آمدها
 نتشعهایى ما بر باد ممرفتـ...



شُنيده شـد:
ـ مايو!
مايو از خوشـحالم در بوست نمىكنجيد.
 آن كاه به طرف آمنكر رو كرد و كنت:
ـ ـآكريكول، مزده بده! مادموازل آدرين ديوان داكوبر، دستهاى كو

كشيد:

- بههها! تو آنها راديدى؟



اضانه كرد:
ـدغتر عزيزم!
آن كاه با بـ معبرى برسيد:

- زود به دنبال آنها برويم. آكريكول كنت:
- مايوى عزيز، تو با اين كار زندكى و شرانت بدر مرا باز خـريدى، تـو از مـادموازل -

كاردوويل غبر دارى؟
-اتغاق بسيار بزركى رخ داده. حالا تو بكو كه خودت هطور آزاد شدى؟ در اين شنكام داكوبر فرياد كثيد: - رابازورا اليستاده و عوعو مىكثن.

سرباز اشتباه نمىكرد. سیى با ونا، جلوى در صومعه ايستاده بود و بـ طرفـ داخـلـ صومعه عوعو مىكرده و مى فواست بدين ترتيب دلت سرباز را بـ آنجا جلب كند. داكوبر فورأ به موضموع هی برد و به طرل مايو بركشت و كغت: - بهعها آنجا مستند؟ - أرى. - من مطمئن بودم. ایى سك شجاع... بالاخره به فرزندان كميُدهام دست يافتم، اكنون آنها را آزاد مىكنم. اين را كات و به طرف لر صومعه شتالنت. مايو فرياد كشيد:

- آكريكول، نكذار هدرت به صومعه برود، وكرنه كار را خرابـتر مىكتد. آكريكول بشت سر هدرش دويد و بازوان او را كرهت: - هـر، دست به در نزن، مايو مىكويد كه اكر اين كار را بكنى، مـمُ اميدما بر باد خوامد رهت.
- آهاى داكوبر، ماندن ما در بلوى اين صومعه به هيه وجه جايز نيست، ممكن است در
 سرباز، بدوناينكه از جلوى در كنار بيايد متعجبانه كغت:

 -آهاى داكوبر موضيوع بهاين سـادكىما مم نيست. زود بيائيد، بيائيد ،در سياط صصومعه صداى هرف مىآيد.
آكريكول دست هـد را كرفت و كشـان كشان از متابل در دور كرد:
- يدر، بيا.
 ملابل در دور نشده بودند كه داكوبر با اضطراب و كنجكاوى زيادى يرسيد:



- كسسى به من نمىدمى! خواميم ديد.



 الن انعيّترى است كه مادموانل كاردوويل
- مادموانل كاردوعيل كيست! الما
- هدر اين شمان كسى است كه مى مارواست از از من ضمانت بكند و هالا من مطالب بسبار

مههى به او بايد بكويم.

- خيلى خوب، ضيلى خوب، حالا درباره اين موضمع صسبت مىكنيم خوب مايو، ايـن

انكشيتر...


 كه مادموانل كاردووبل به عنوان ديوانه در تيمارستان دكتر باله ينه زندانى است و مـ مـ هنين
 آن وتت كنت مون براى آزادى مادموانل و دينـا خوامد كردد، و فردا يا يس فردا آنها آزاد خوامند شـد داكوبر فرياد كشيد.




 صومعه كاملا آمنا مستم. -هدر، تمنا مىكنم، بكذار يك كلمه ديكر بكويم. اكر بـغوامى به زود وارد صـومعه شـوى تعام اميدماى ما بر باد ممىود. -



- ب! من در را مى مشكن، بكذار بروم، بكنار! -و با اين ميامو و سر و صـدا، دربان فوراً بـ دنبال بليس مـــودود و بــلافامـله تـو را

توليف ممكنتد.
مايو اضانه كرد:

 را درك نكند، اما ممىانست كه بايد به هر تيمتى كه شده دختران ذنرال سيمون تا فردا آزاد شوند.
ار بر سر دو رامی، دو راممى بسيار وحشتناكى كير كرده بود، به طودى كه نتوانست
 موفعيت خطير، در دريایى فكر فرو رفتى. آكريكول و مايو كه از نااميدى سرباز بـى اندازه متأثر شـده بودند نكامى غم آلود بــ يكديكر انكندند.
آمنكر جوان در كنار هدرش نشست ون و كغت:

 سرباز دوباره از دوى سنك بلند شـر بـد


 باشند.
اكر نتوانم آنها را تا فردا در آن جا ببیم، به وميتى كه مادرشان در بستر مرك كرد خيانت كردهام.
آكريكول ناكهان فرياد كشيد:
ـكوهـ سن فرانسوان آ

ـاين تارين روى يك مدال برنزى نوشتـ شـدهو
داكوبر متعجبانه كنت:
ـآرى، هـ كسى اين را به تو كهت؟؟

K.|F
※ँ
 توطلث غائنانه شدهداند.
ـ عالا مسه هيز را مىفهم. مادموازل كاردوويل و دختران ذنرال سيمون در اجــماع
كوها سن هرانسوT نغع مشتركى دارند، و متل اين كه خودشــان از اين جريان بـ الطلاعند. ـمـايوى عزيز، يك سؤال ديعر، بيينم، مادموازل كاردوويل بـ تو نعغت كه ازاديش برایى

فردا امميت زيادى دارد؟ ـ نه، او اين انكشتر را به من داد و كهت


شد.
داكوبر، با بـ صبرى از جسرش هِسيد:
-بكو بينم موضمع هيست
 انجام دمم. به ممين جهت با شتاب به طرف كوهع بابيلون رمسهار شكدم و نمىتوانستم كه مادموازل كاردوويل را به عنوان ديوانه به اينجا آوردهاند. در زدم و كشتى در را باز كرد و كغت كه مادموانل به طور ناكهانى ديوانه شده و او را به
 تيمارستان را يرسيدم، امـا او نمـديانست.


 ممرفتم كه به شما برخورد كردم. داكربر با بى مبرى تكرار كرد:



 موضمع را فهميد و مرا در مـغفى كاه هنهان كرد.



مىشد، خوشم مىآمد كه آنها را زير و دو كنم. من با آن حال هريشانى كه داشتم شـروع به كنجكاوى و دستمالم اين آمن آلات كردم،
 نمىدانستم به جه درد مى كع كردم، راست كردم، ولم عكس الععلى در آنها ايجاد نمى
 ماق بايين امتاله با فهار دوم، مداللى كه به بك زنجير آوينته بود، بـ ز زمين انتاد. -و در ردى آن آدرس كوجه سن فرانسوا را ديدى؟
 خواندم: _ـ ـاهين هاكت متعلق به مادموازل كاردوويل است، او بايد به محض دريافت آن از مطالب كاغذهاى درحن آن مطلع شـود.



مايو يجسيد:
ـاين هاكت دست نغورده بود؟
ــآرى، كاملك
مايو اضـانه كرد:

- يس شيكى نيست كه مادموازل كاردوويل از وجود اين هاكت و مدال الطلاعى ندارد. داكوبر كنت:
ــمسلم است، خوب بعد جه كردى؟
 هليس وارد مـغفى كاه شـد و مرا دستكير كرد. داكوبر يرسيد:
ــاين طور كه مىكونى اين مدال شبيبه به مداللى است كه دختران گُنرال سيمون دارند، عجب معمانی است؟
- يلد، اين خيلم سـاده است، حالا يادم التاد، مادموانل كاردوعيل به من كغته بود كه با آنها رابطه خويشاوندى دارد. ـاو... خويشاوند رذ و بلانش؟ مايو اضافه كرد:

ــ آرى، بدون شيك، هین به من مـ معين را كغت. داكوبر نكاه مضطلربانعالى به بسرش الكند و كغت:
-


ساغت.

 - يدر باز مى غوامى شـدت عمل به خرج بدمى؟ مايو كات:


 كنت فورا الدام مسـكند و دخـتران زُنـرال سـيمون و مـادموانل آدريـن مــمين امشب آزاد مىشكوند.





## 11

## عمليات نجات




 مىشمود. هس از هند لحظه، صـداى سنكينى در فضا طلنين انكند، در باز شد و داكوبر با راباذورا

در آستانه آن هيديدار شوند.
 ـآحاى داكربر، جه خبرى داريد؟ آبا...
 مايو جرات نكرد كلامش رابه آفر برساند؛ هـد آكريكول نخست متوجه مايو نشد و خسته و كوغت ردى صندلم التاد.
صورتش را ميان دستها بنهان كرد و بـ فكر فرو رفت. هس از يك تنكر طولانى ناكهان از جا برخاست و با صداى آمسته كغت: ــبايد... بايد...

 ممرفتت برداشت و با دتت ورانداز كردد، آن را سبك و سنكين كرد و با تيافهاى كه هاكى از رضايت بود، روى ميز كذاشتا ريت

 روى مـنلى كذاشت و سهس اسلحة كمرى خود را از توى آن بـيرون آورد و بــا احــياط


مايو كه از وششت مملرزيد، بيش از اين نتوانست خوددارى كند، فرياد كشيد:

سِ صسدائى بلند امـا بهتآميز كنت: ـ سـلام دغتر عزيز، ساعت هند است؟ ــآاى داكوبر ساعت هست است. سرباز زير لب كیت: ـ ـساعت ششت... تازه ساعت ششت است است! طهانهـ را ردى ميز كذاشت و به اطراف خود نكاه مىكرد، مـل اين بود كه در جستجوى هيزى است، يا به انكر فرو رفته. مايو دل به دريا زد و كنت: ـ آحاى داكربر، يس خبرى نداريد؟

ـنـ.
اين جواب به تدوى براى مايو ير معنى بود كه ديكر جرئت نكرد سؤال خود را تكــرار
 به اندازه كرمتن درازا و ههناى آن كرد، سبس به طلرف مايو بركشت و كاتي: ${ }^{0 \cdot}-\frac{1}{8}-$
مايو تيجى نن داكوبر را از كيغس در آورد و به سرباز داد. طولى نكشيد كه سـرباز رلانداز را به ههار تيكه تحسيم كرد و با ريسمان مانى كه از مايو كرنته بود آنها را به سر مـ
 سبس به طلف كيف غياطى فرانسواز رفت و در آن را باز كرد. ـ دهتر عزيز، آن ميلا امنين و ريسمان را بكذار توى اين كيف، هون بردنش تا آنـبا غيلى آسان است.
مايو كه دستور داكعبر را اجرا مـىكرد فرياد كشيد:

خرشـى بياورد؟
ــدتر، خونسرد باش، من منتظل بسرم مستم، من زودتر از سـاعت ده از اينجا بيرون
نمىدوم، حالا خيلى وتت باقى است. ـ شا ـما مصمـ مستيد كه...




يك اعلان سرخ رنكا انتاد كه روى ديوار هسبيده بود و در بالاى آن هلنك سيامى ديده مىشد كه مشغول دريدن يك اسب سغيد است. با ديدن اين كاغذ سرخ رنك خونم به جوش آمد، زيرا تو ممىانى كه اسب سیفد مرا به نام زُويال، لنانك سيامى دريد.



 ممان است كه اسب مرا ههار ماه هيشّ در لايهزيك دريد. ـعجب! هه وشستناك است!
داكوبر كه تيانالم تدريبأ كرنتهتر و تيرهتر مىشد اضـانه كرد:
 لايزيك به زندان النتاديم. مايو با وحشت كنت: ـاين شخص بدبهس اكنون در هاريس است!
 داكوبر با صـدائى خشن و خشـم آلود ادامه داد:
 حسابهاى ييشبين خود را با مـ تصنيه كنيم.
 آكريكول در را باز كرد. اما الفسوس كه مايو با نـغستين نكاه، هيزى راكه بايد فهميد و
 مسل اين كه داكوبر از موفليت كار آكريكول مطمئن سده بود، زيرا با لــنـى اطـمينان

بغضث هيرسبد:
ـ خوب آكريكول، خبر جديد جه دارى؟
 كنت را ديدى!
سرباز با لبجندى تلخ جواب داد:

 ـ نزد ممان كسى كه شما مم اظلهارات خود را در حضمور او كرده بوديد بعد از شـنيدن

كنتهماى من جواب داد:





د داكوبر با خشونت كغت ـمكر من مـا اينها را هيثى بينى نكرده بودم؟ مرا بيين كه تمت تأيّير حرفهاى شما قرار

كرنتم.

دانـت.

رز و بلانش را از آن با بيردن آورد؟
ـ هـدر، در نظلر حانمن فوريت معنى ندارد، زودتر از دو سـه روز ديكر نمىشمود تمیميم
كرغت.
داكربر از جا برغاست و شرّع بـ تد تدم زدن كرد.



لرزان و خـعيف كغت:
ـشـومر عزيز... مرا بيخشا
با شنيدن اين كلمات آكريكول و مايو به طرلـ در متوجه شـدند و داكوبر از جا بريد. آكريكعل به طرف مادرش غم شـد و و او را بلند كرد:
 ردشن كن.
ـاين كارى بود كه در بدو ودود چدرت مى خواستم بكنم، ولى نه هوب داريم و نه ذغال.
 منوز حرفش را تمام نكرده بود كه مايو ناءديد شـد
 داكوبر مم هشتى را در آورد و به زنش كـن بـت
 مىشـوى.

ـ آ! شـما هـدر در حق من مهربانى مىكنيد، مـخصومـا تو، شومر عزيز، هس از آن



 كند. خوشبختانه از هرف زدنش با من جلوكيرى نكردند، و صـصبتما و رامنمانى مـايش


الو ماسر مستم.
ـآب! نن عزيز، اكر از اول كابريل رامنماى تو بود!

 نعىشوم. ديكر هـ إيرادى مىتوان بـ او كرفت، بيهاره به خاطلر رستكارى من در دو جهان زندكى خود را هداى آنها كرد. آكريكول متائرانه و با عمبانيت كنت:
 بزركى به مخدسات كردهاند! فرانسواز ادامه داد:
-و بالاغره، وتتى كه من نزد كابريل اعتراف كردم كه در سايا تلتينات دوبو آ، بهـهانى


 او از اين رفتار دوبوا خيلى السوس خور خرد و د مرا دلدارى داد و وادارم كرد كه بيايم و مس هيز را در بيشعاه شو رمرم اعتراف كنم.
داكوبر، از شنيدن اين هرفها به كلى از خود بـى خود شـد و ناكهان فرياد كشيد:


 در جيبش بود! و تو اين مدالها و كاغذما را به دوبوا دادى درى ـآرى.

آكريكول كه از شنيدن اين حرفها مات و مبهوت شده بود فرياد كـيـيد:


فرانسوا داكوبر كنت: ـمـمچا، آنروز راكه كابريل در ممين جا كغت كه هـد درز ديكر به كمك ما احتياج دارد،




 تربانى توطنه خائنانه كشيش نماما شده.
 كه مىدانست از كنتكوهاى امن سـ نغر نبايد كسى آكاه شود، آمسته به در نواخت و كنت:

 - بغرمائيد.

در باز شد و مرد رنك كار با بشته هوب داخل كشت.

تمام مصتوياتش به خردتان تعلق دارد. هوبها را به زمين كذاشت.
 ـ ـمتشكرم لوربو، متشكرم!

ـ شب بخير.
آنكاه به مايو رو كرد و كغت:
 اين را كنت و خارج شد








 خداحافط، دوست ديرين، با سـلامكرم. سيهون.

مايو فرياد كشيد: ـ ـاكريكول... هدرت... زود بالثى...
داكوبر، از شنيدن نفستين كلمات نامه كه در يك هنين موتعيت بحرانى بـه دســش رسيده بود، دكركُن شـد و رنكش جريد. او تبل از اين به تدر كافى خسته و فرسوده شـده بوده و اين آخرين خربه هنان كارى بود كه او را از های در آورد.
 ناكهانى ظععف و فرسودكى هندان طول نكشيد، ناكهان سرش را بلغ كرد، هشـمانش برفى زد و با هابكى از جا برخاست. معلوم بود كه تمسيم غود را كرفته است.
 لر نظلر من ارزشم ندارد، و همين امشب، دز و بلانش را نجات غوامم داد. آكريكول سـاعت هند اسـع
 ـ بايد فورا يك تلاب مـكـم آمنين درست كنم. - يدر، تلاب! برای جها
 اسـانى و به مـكمى بـ آن بسته شود. ـ ـآر اين ريسمـان و تلاب را برایى جه مى
 فرانسواز، با اضبراب يرسيديد



فرانسواز، كه منوز به عتايد مذمبى خودش ونادار بود فرياد كشيد: -وایى! خدايا! توهين به متدسات! سرباز يير تيانه خشنى كه نماياننده تمـميم خطعى و تغيير نابذيرش بود، بـ خود كرفت و كهت:

- من امشّب مى خوامم دختران مارشال سيمون را آزاد كتم.
 اين كار را نمىدانيد.

 آمنكر دوباره اعلام خطر خود را تكرار كرد.
 داكوبر شانهـا را بالا انداضت.

 ـ ـغطرى كه تو، تو كهابنتدر شـجاع و كستاخ هستى، در مغابل آن عتب خوامى رفت تو با

غطر "شكنجه سياه") روبرو خوامى شد! داكوبر بازوى فرزندش را كرفت و كنت: _شكنجه سياه!
و آنعاه غاموش شد و سر را بايين انداغت. مل اين بود كه شنيدن اين كمات او را بع وحشت انداخته.
آكريكرل كه از وحشت يدرش هم خوشـحال و هم متأثر طـده بود فرياد كشـيد:

 سياه هیزى نيست. آرى هـر، اكر تو را در حين ارتكاب جرم دستكير كنند، جز اين كيغرى نـفوامى داينت.

 ناكهان فرانسواز، هريادى كشبد و از جا بلند شُد، هنين مىنمود كه هيزى بـ به او الهام شده.


اين كار را كرده، زيرا بر طبق كعتهماى كابرمل مصتملا انن دوبواى بههاره آلت دست رودن

ـ ـمادر عزيز، هس در اين صورت بايد نزد دودن رغت، و او مـ كه تكليغش معلوم است.
 از او صمايت كرده، نزد آهاى آكرينى.
داكوبر به مـنس شنيدن اين اسـم با لحن تنفرآميزى فرياد كميد:


سال IAID بوربنها او را فرمانده يك هنك كردند.
 اين ماركى آكرينى كيس؟؟
 بر علبه ميهن غود مى بنگيد و شتى دو بار با زنرال سيمون، دوبرو شد.





 3هاهبه تلفى زد و الززود:
ـشكنج! زود بالث، زود باش ميله آمنين را داغ كن، وتّ مى مكذرد.
فرانسواز فرياد نالميدانهاى كشيدن ـ فرزندت نيز مـراه توست!
آنعاه از جايش برخاست
ــاكر تو را دستكير كنند، او نيز با تو غوامد بود. و اين منم، منم كـه بـاعت هـــه ايـن
كرنتاريها شدهام.
داكربر فزند غود را در آغوش كرفت.

ـمن! هس از شمردن اين مسه خطرات، تازه ممراه تو نيايم! بكر من نبايد كسى را نجات
بدم؟ مكر مادموانل كاردوديل اين دفتر خوش تّلب و باشرف كه مـىفواست مرا نجات بدمد
 خواست من استا مايو، برای ما شرع بده!


 در اين منكام، زنك كليسا سـاعت ده شـي شديد خيلى ضنعيف بود. داكوبر كغت:
ـ ساعت ده است ديكر درنك جايز نيست. آكريكول كرله بشتى برا برا بردار.
 روى باى خود بند مىشّد، آمسته كخّت:






 باز خواميم آورد. فرانسواز، بدون اين كه هيزى بكرئيد، خود را در آغوش دا داكوبر افكند. نالهماى جكـر غراش و نالميدانهاش خيلى تأثر بار بود. داكوبر خود را از آغوش زنشى بيرون انداغت و با صدانى متغير كنت:

- برويم، برويم. مايوى عزيز، مواظب او باش، آكريكول بيا.







 را سيغ كرد.
آكريكول متوجه اين هركت شدد.
ـ مـل اين كه راباذورا صـدائى مىشّنود... بدر من دارم نكر مىكنم اكر در باغ باز شد. رابازورارا مم ببريم؟


 به ما كمك غوامد كرد.




 اين را كغت وريسمان و دلاب آمنين رااز درمن كوله بشتى بيرون آردرد، داكوبر تلاب
 و خيابان حرار كرغته بود هيش رفتند. آكريكول بشیت خود را مـمكم بـ ديوار تكيب داد و خم

ولى در اين منكام راباذوردا شروع بـ غريدن كرد و عتب رهت. داكوبر سك را ســاكت
 كستىمانمى كه روى زمين نمناك راه میردوند. آكريكول به يدرش كثّ: ـكشتىما مستند.
 ممتوانيم با كمال اطمينان كار غود را بكنيم.




كوجكترين تكانى نخورد.
 هوسيده نمىتوانستند بيش از اين محارمت كنند. خوب عالا من با ريسـمان و تلاب از ديوار بـ بـ داخل میدوم د در را باز مىكنم.
 دست و هايش خراميده شد، ولى از ترس اينكه مبادا داكوبر بغهـد ناله آمسته كرد و د تا





 صومعه بـ كار مىرفثت رسيدند. از ممين با بود كه مايو وارد شده بود و با مديره صـعبت كرده بود. آكريكول و هـرشى،
 ميلهما هرار داشت، و در آن طرلـ آن يكى ساغتمان ههار كوش ديده مىشـد، مشار وامده كردند.
 مادموانل كاردوديل در آن زندانى است.


ولى ما نمىتوانيم آن را از اينجا بينيم.

 صساى كوجك طلنين زيادى دانـت.

 اطمينان وارد باغ اغتصـامسى شـدند.




 طرلـ درى كه در كت هياط ساختمان محابل تيمارستان قرار داشت بريد

 خوشـحالى خود را نشان داد. داكوبر دم راباذورا را كرفت. ـ بدون شـك بهاما هعين جا مستند. در اين موتع، هنجره آمنينى كه داكوبر و بسرش از آن آن وارد باغ اختمـاصـى شده بودند به ـم خورد و بسته شد. آكريكرل با اضطراب كنت:


 ممدوم ببينم קيست و در مورت امكان آن را دوباره ببندم.
-زود برو، من مواظلب بنجرهما مستم. آكريكول با عجله بـ طرف بنجره رفت و د داكوبر آمسته آمسته در امتداد ديوار هركت

 نداشت.

بنابراين، اكر دختران زنرال سيمون به طريڤى مطلع ممشدند، ممكن بود كه به وسيلة يك روانداز با كـال اطمينان از ينجره هائين بيايند.



 حال نكاه داشتت، ولى بايد عجله كرد. داكوبر با اضطراب برسيد:
ـخوب حالا هكونه ينجرهماى اينها را تشــنيص بدميم؟

 ممىاند. -حق با توست، جارهالى جز اين نيست، برويم بـ آنما، ولى جچكونه تشَخيص بدميم. مـايو

به من كعت، در بالاى هنجره اتاق مادموانل كاردوويل، يك سايبان مرار دارد. - هس زود بالث. آكريكول، در حالمى كه وارد باغ تيمارستان ممشد به هـدرثى كهت: ـ ـمواظب بللى، مـان جا جا بمان.
 سايبان در بالاى آن هرار داشت زيرا اين هنجره فبلا به عنوان در غـرجى به كار ممىدنت، ميلهماى كشادى در جلوى آن نمسب شده بود باني
 ممىتابيد.


 هريشانى مىباريد.
 بنابراين دوباره به شيشه زد و و با صدانى آمست كانت: ـمن آكريكول بودون مستم. آدرين اين كلمات آمسته را شنيد. فوراً مرفهائى راكه به مايو زده بود به خاطلر آورد دانست كه آكريكول و داكوبر برایى نجات دغتران
 هتو كمرنك ماه باز شناخت، آمسته هنجره را باز كرد.
 شما آمدهايم.

 بكنيد.
ـــكر كرددايم، و در ضمن ممى ـيكى در كف عياط است، يعنى آغرين هنجره طرف باغ، ديكرى بالاى آن، يعنى در طبهـ اول ترار دارد.

- يس نجات يافتند. مادموانل، زود باشيد، خود را آماده كثيد. كلاه و شال كردن خود را برداريد، هون موا خيلى سرد است آدرين با جشُمانى اشكآلود كات:



 بيانثد.
در نتيجه رامنمانُ شما كار تمام شُد، ما معين اكنون آنها را نجات مـىدميم و بـ دنبال شـما مىآنيم. هنوز آكريكول از محابل ديدكان مادموانل كاردوديل كاملك دور نشده بود، كه آدرين شبعى را مشامده كرد كه از ميان درختان باخ صـومعه خارج شد و بـ ســرعت بـه طـرف در د ساختمان صسمعه رنت و در اعماق تاريكى نإجيد كشت.

 بود.
آكريكول به مـض مشامده هدرشا آمسته و با كمال خوشـعالى كنت: ـ نـجات! هنجره هاى بههها را هيدا كردم، لوكى بنجره هائينى است و ديكرى هنجره اتات طبه اول.
داكوبر به سرعت به طرف بنجرهما رفت. ـ ـجلوى ينجه ميله آمنين نيست.
داكوبر هند ضربه به شيشـهُ هنجره نواخت و با صـداى بلثد كغت: ـ منم... داكربر.
رز در ممين اتاق بود. دختر بيهاره كه از خوامر خود جدا شـده بود و امـلكا اميدى به نجات از اين موضوع نداشت، منوز بيدار مانده بود و مىكريست اول از مـداى بنجره سـغت متوحش شُد، ولى ممين كه مـداى دير آشناى سرباز هير را شنيد، فريادى كشيد و بـ طرف هنجره شتانت. ولى ناكهان، و بيش از آنكه بتواند ينجره را باز كند، صـداى دو كلوله در فضـاى خاموش صسمعه طنين الكند و بلافاسله فريادمانُى بـ كوش رسيد: ــ آى دزد! تاتل! بعيريد!


## 19

## ارثئ كمشد.

هدود دو سـاعت بيش از وردد داكوبر و هسرش بـ بـ صـومعه، رودن و آكرينى در مـان



 ممىايست معيشه و مسه جا مواظلب كوهكترين عمليات بالاتر از خود بالثدو آنها را مو بـ مو به رم كزارثل دمد. اما رودن، كه معمولُ آدم غونسرد و آراممى بود، اكنون تا اندازهاى مضطرب بـ نــظر

آكرينى نيز، كه تا اين لـنـك در فكر فرو رفته بود، سر را بلند كرد و كنت:
 .كامكا
ـبـفوان بيينم.

- ـيـش از شُروع بـ غواندن، لازم است بكريم كه دو روز يّش موروك وارد باريس شـده. آكرينى متعجبانه كنت:
 فرىابورك دريالت كرده.

 منكغتى، جانوران فود را بـ معرض نمايش بكاارد. و او مم از اين استخادذ سبرشار صرف نظلر نكرده.
آكرينى شانـما را بالا انداغت و كغت:
/ -بسيار خوب ولم براى نشر كتابها و مروث كراورما و مم هنين تحت تأثير هرار دادن

كرانبهانُى به ما بكند.




فرانسوا رنته؟

 غانه راه خواميم يافت.
آكرينى لحظهاى به غكر فرد رفت و سهس كنت:



منشى يادداشتّى رااز داخل صندوق بيرون آردد و هنين خواند:


 اسرار مهم دست داشته. رماريوس رن بن، يكى از سران برجـسته و خــطرناك فـرته امــلاح طـلـبان



 مذمباصيل ومتدس ما حعيتى نيست، ودر زيراين ظامر فريبنده، دام

 ضبط كرديداه و خود رن ين نيز براى ابد به حبس با امهال شامه و شـكنـبه محكوم شـد راما او مهداً به زندكى خود
 مـُـنص مىـُـود. رامليحفـرت لونى جهاردمم،كه مراحم يدرانماث مــيـيـه ثـــامل كـليــاى

مثدس، و منمصوصأ جمعيت ما بوده است. در معابل خدمتى كهر مه ما در راه رســوا


 دركوجن سن فرانسوآ در باريس، و مم هنين مبلغ بنعاه مزار سـكــ طــلا جـزه صورت/اين اموال بد حساب نيامده استرانـ،









تدريجى به مبالغ منكغتى خوامد رسيد.ه







 اين تاريغ و وسغارش او را روى آن منتوث سازد و به هر يكـ ازامضهاه/اين خانواده
يكى بدمد.ه

رو حتى بر طبت يكى ديكر از دلانلى كه تاكنون مكتوم مانده، اما متمتملًّ در


 رشنغصى كه مأمو ماختن و دادن اين مدالما به امفـاى خـانوادة رن يـنـ

مىباشـد، سى يا سى و ينع سـال دارد و صـورتش لاضر و يراندوه اسـت، و مد بـسـار بلندى دارد و ابروانش برمو و سياه مى دياشد.




 راكه خانثانه و دزدانه از קهنكش ربودماند، بازيابـد.

 رنتار وكردار آنها بالهيم.

 رودن در اينجا توثف كرد و و به آكرينى كغت:
 خواندن مس آنها بيهوده باشد. - كاملأ بيهوده است، ممين اندازه كه خواندى كانمى استـ. آنكاه تيانه مغرياناناى به خود كرفت و اضانه كردي:







 - عتيدهُ شما مين نيست؟ آيا الدامات ديكرى امكان داشت؟ آيا در اين باره تا حد لازم يشس نرفتعايم؟
رودن سر را با اهترام تكان داد، اما مـهنان ساكت مانـاند



تكرار ممكنم، آيا تبول داريد كه تمام اتدامات لازم و ممكن انجام كرغته؟

 فرد تمام اين ثروتها خـرا خوامد شـد؟

 رودن، دوباره سر خود را به علامت احترام تكان داد و كـت اكت - من هركز به خود اجازه نمىدهم كه در در اين باره اظلهار عقيده بكنم. بيشُرفت يا عدم


 مشورت كرده.
هس از لـطظهالى سكوت، دوباره ادامه داد: - حالا كزارش امشب را براى من بخوان. رودن هنين خواند:
رزاك رن بین، ملقب به دودنو، در سامت مـــت، به خاطر بدمكارى در زندان
رملاقاتر شد.

- فردا كه از شـر اين يكى راحت مستيم.

مسهونان مواظب مادموازلكاردوعيل است. در سامت مـــت وريع، دراتاقش بــته و تفل شد.ه
- ولى اين موضـوع باز باعث اضبطراب ماست.

رودن ادامه داد:

 كارخانهدار را الز ياريس دور كندي






مـادقانه، توتع دارد كه مبلغ درغواستى را به او بدمم تا بتواند با زنى كـه از مـدتما تـبل شديدا دوست داشتـن ازدواه بنمايد.

 كارخانهدار، بـدين، جمهورى در هاريس برای ما خيلى امميت داشتي، هيست؟ - نامه ماردى هنين است: رتولوز، دمم فوريه.





 از تولوز براى من ناساى بدين مضــونون نوئته:


 بهترين دوست تو خوامم بود.ر
رحالا تصـديق مىكنيدكه ازاين ناهـ هعدر يريــانم. من مهين اكنون احتياج


 دربارهكارخانهماى نوبنياد آنبا مطالعاتى بكند.








شهع بدمم. هون يكى از اسرار شـنغصى اوست. هـ بكويم؟ او را مجبوركردمكه يكـ مسـافرت پهند روزه را شـروعكند.



 r





 دوستىكه به جاى برادر من است، صهيمانه بذيرايع و مواظطبتكنم.، رفرانسوا ماردى،

آكرينى سر را بلند كرد و كنت:



هندى.
آبا يزشكى كه معراه نوروال است و به وسيله دكتر بالهينه انتخاب شـده كاملأ مـورد الطمينان است؟

- كاملأ. نامه ديروذيش الطمينانبخش است






 نتشهماى ما را خننّى كنتد ديكر نمىتوانتد از جا تا تكان بخورند و فتط كابريل به آنجا خوامد

در ايــن مــنكام دو فـــربه ســنـكين بــه در نـواخــته شـــد و كـلام آكـرينى را تــطع
كرد. نوكر سيامهوشى وارد شد.

- مردى آمده و مى اخوامد ممين اكنون درباره موضوع بسيار مهعى بـا آــاى دودن
 ردنن و آكرينى نكامهاى اضبطرابآميزى رد و بدل كردند. آكرينى بدون اينكه بتواند اضبطراب خود را ينهان كند به رودن كنت: - ببين اين شـخص كيست و فورأ كزارش آن را به من بده. اين را كانت و از در خارج شد. يك لحظك بعد، خارنيكا رئيس سـابق دسته آدم غفهكنها در محابل دودن ايستاده بود.

 كاغذى نوشت و آن را تا كرد و به دست نوكر داد.
- زود اين را به دست صـا نـر د نوكر نامه را كرفت و از در خارج شد. آنكاه رودن بدون اينكه از جايش تكان بخورد، هـيمان مارآساى خود را به صورت فارنيكا انداغت و كغت:
- آحا شما كى مستيدو

فارنيكا دو تدم به رودن نزديك شـد و كغت:

- شما مرا نمىشناسيد؟

دودن با سردى جواب داد:

- نكر نمسكنم تاكنون شما را ديده باشمـ

در تمر كاردوويل ديدم.
- در تصسر كاردوويل ممكن است، هورن منهم در در آن دوز در آنجا بودم.
 هيست، جواب دادم: (شالا ميج، بعدأ خيلى"
- هالا وتشش رسيده، آمدهام كه منظلور خودم را بكويم.

ماموريت از طرث دايل تاجر جاوهاى بـ اينجا آمدهايد. هارنيكا كلام رودن را تطع كرد:
- شما خـ دايل را مـمشناسيد؟
- كاملأ ممشناسم.

فارنيكا كزارش بلندبالايم را كه از ماماى تاهجاتهى كرنته بود، جلوى رودن كرفت. - آرى، غط خود ارسار ارست.

رودن دستش را به طرث نامه برد، اما فارنيكا آمسته و بااحتياط آن را در جيب خود كذاشت.
-آآاى معترم، اجازه بدميد تا بكريم، اين نامه به نشانى من است و به دست شمـا سبرده شـده، و بابد...


 برداشتم و به اينبا آمدم.




 - عبب! در جاوه اينطور غنه ممكنثنـو فارنيكا لبخندزنان جواب داد: - در جاى ديكر مم ممينطور.

خيلى صداقت داريد... اسم شما هيستو

- مارنيكا.

 - برایى اينكه آن را خواندمام و به درد من مىى الا - شما آن را خواندهايد؟

رددن اندكى سكوت كرد و د دوباره ادامه داد:



- من فهميدمام كه شما مم جزه يكى از اعضاتى برادران نيكوكار مستيد.
 رودن متعجبانه يرسيد:
 سراسر جهان ميهن ما و تمام اين دسنكاه خانواده ما و شـهر معدس رم بـ منزلن ملكه مـا
ممىباشد..."
- ممكن است آكاى دايل هنين هيزمايى برایى من نوشته باشد ولى شما جه نتيجای از آنها مىكيريد؟
- ما مم متل شما، دنيا را به عنوان ميهن، و مـكاراران خود را بـ منزلّا خانواده حسـاب




 - آكاى لارنيكا، اين فرزندان بوهانى هـ كسانى دستند؟

 مىشعارند.
- بـ نظلر من اين اسنفاص بسيار برجسته و غيرغواه هستند، فتط بايد مدف و منظلور

آنها رادانست.

- برادر، ما مم مثل شما كالبدماى بيجان مىسـازيم. - كالبدماى بيجان!




 فارنيكاست.

جلوه دمد.



 مىكيرد و كردن بنابعالى را مسزند.灵 اكر ك
 شما كوشيزد مـى كنم كه غكر خفه كردن يا مسموم كردن مردم را الز مغز خود بيرين كنيد. يك كلمه ديكر: آيا نامـ آكاى دايل را مـىدميد يا نهو
- نامعاهـاى مربوط به شامزاده جلما؟

و نكاه عمبحّى به صورت دودن الكند، كه سعى مسكرد خود را كاملك خونسرد بنماياند.
 شما خوامش مىكنم كه يا نامه مرا بدميد و يا از اينجا خارع شويد. - خيلى تند مىدويد، آتاى رودن، هند دتيقه ديعر التماس خواميد كرد كه من نزد شما بمانم. اكر از مسموميت كغتكر كردم، متصمودم اين بود كه شما هزشكى را بـراى مســـوم كردن شامزاده بلما به تصر كاردوويل فرستادهايد. رددن نتوانست غوددارى كند و سراها به لرزه درآمد. -من از نامهـماى آهاى دايل فههيدهام كه شمـا هـدر سعى مـىكنيد كه شامزاده جلما فردا در اينجا نباشد؛ و مىدانم كه براى اين منظلور هـه كردهايد. مىشعنويد؟ فارنيكا ادامه داد:


 فرستاده بوديد كه او را تا هاريس ممرامى كند. هزشـك شمـا اظهار كرد كه شـامزاده بلما، با اين جراهت سـغت، اكر در كــالسكه دراز

 هاريس حركت كرد.
 راه التاديم. ديشب به نيمه راه رسيديم. هزشك كغت كه بايد شب را در يكى از مههانغانهماى ميان راه بكنرانيم. من كه از نامه دايل ممدانستم كه نبودن شامزاده جلما در روز
 از او سؤال كردم كه با شما آشنائى دارد يا نه، با اضطراب زيادى به من جواب داد، و

 داشیت. شستم غبردار شد، فورا فهميدم. -
 غستكى مسالرت آن را بدتر ممكند. بهتر است فردا صبع پمسكنى" را كه من امشب تهيه

خوامم كرد بغوريد.
حساب آكاى دكتر غيلى سـاده بود: بدين ترتيب، فردا (كه امروز باشد) شــامزاده ايـنـ

 جايش تكان نْتورد.


 استناده كنم.
رددن، در هالى كه با ناغن غود بازى ممكرد جواب داد:
 - البته كه نبايد سـر در بياوريد، ولم بكوييد بيينم آيا كياه شارىمو" را مـششناسيد؟

- نه. - هـدر بد، اين يكاز مــمسلهاى بسيار عالم جزيره جاوه است، كه زمر زيادى دارد. رددن در هالم كه سعم میكرد اضطراب شـديد خود را بنهان كند با صـداى آمستهاى كنت:
- به هه درد من مـمغورد؟
 در منكام بيدارى با توتون سيكار مغلوط نمايد، آنوتت به هال بيهوشى و اغماء كاملى هرو میرد.
اكر بغواميد كسى را مدت زيادى به ممين عال نكه داريد، كافى است كه مــدار آن را زياد كنيد. من، ثلط براى ردز مبادا، مغارى از آن را الز جاوه همراه آوردهام، و البته هادزمر آن را مـ دارم.
- عجب! هادزمر مـ دارد9


 سـلامتى منوز مم خواب مستند.
مسان طورى كه مـكن بود شامزاده بلما مسموم شود. بنابراين امروز صبيع آكاى دكتر

 ر مر مهانغانه ميان راه خوابيده استا


 هارنيكا، از جيبثى مدال شامزاده جلما رادرآورد و كلت:










 مارنيكا، مات و مبهوت ماند و با وجود جسار








 ((برادر)" خطاب مىكنيد.
اكنون در هنكال من هستيد، اين منزل دورانتاده و فلوتى است، و با همه تـدرتى كـع


كانيه طناب يجه كنتد!
تمام اين كارما بسته به تكان دادن زنتى است. امـا نترسيد، مـى خوامـ به شمـا نشـان دم

 هس مسبينيد كه تهليدماى شما بيهوده است زيرا بر بايه دروغ ترار كرنته و شـامزاده بلما مركز در تـت تدرت شما نيست.




 هارنيكا به هرى آمد:

 غيلى زياد باشد.
اين را كغت و نشانى مهمانـفانه را به رودن داد.


 - اين نشانى را بـفوانيد تا مطمعنْ شويد كها... رودن نشانى را بس زد و فرياد كشيدي

 جلما، كيست. رودن اين را كغت و زنتى را به هعا درآورد. فارنيكا، دست و بای خود را بمع كرد. مثل

 هارنيكا، كه از خونسردى رودن متوحش شده بود، در غارج شُدن ترديد داشت. رودن كه متوجه اضبطراب و ترديد او شـده بود بوده كغت:

 - آثا، هس درخواست مرا رد كرديد؟ درست غكر كنيد، فردا غيلى دير است. آها اميدوارم كه بتوانم به شما خدمتى بكنم. خارنيكا غارج شطد، طولى نكشيد كه آكرينى، با هيانانى هريشان در آستانه در بـديدار كثت. به طرف رودن رفت و كات: - هـ كرديد؟ من مطمنّم كه متأسغانه اين بدبنس راست مىكويد و اين شـامزاده مندى كار را خراب مىكند.

- خيال نمىكنم. وتتى كه اين شـغص وارد اتاق شد، من او را شناغتم. به ممين جهت
 بعدأ كه جواب موركى را دريالت كردم، دوباره دستورماى جديدى مطابق نتّه به او دادم. - اين كارما به جه درد مى هوردد، هون اين شـغص بدجنس از منزل بيرون رفت.
 در ايــن مــورت مـوروك و كـوليات كـارش را مــسازند. ولى اكـر مــهمانـانه جـلـا را نمىدانستم وضـع خيلى خراب مىشـد. آكرينى با تنغر كیت: - بازم شـدت عمل!


 - شما مرا سرزنتش مىكنيد.
 - من هركز اجازه هنين جسارتى را به خود نمىدمم، ولى لازم بود كه اين شـفص را تا بيست و جهار ساعت نكامداريم.
 - يك هنين آدمكشى جرأت شكايت كردن ندارد. او از منزل آزادانه غارج شـد. موروكو س كوليات هس از غالالكير كردنش هشمان او را مىبندند.

ممان مستخدمى كه هند دلییه هيش وارد شُده بود، هند ضـربه سنكين به در نواخت و وارد شـد. بستانى در دست داشیت و آن را به رددن داد: - اينها را موردك داد.


 - هـ كسى بجز اين آدمكش بدبغت كه ما را مببود به اين كار كرده، مسنُول است؟ من اكنون يك نغر را به مهمانغانه بلما مىفرستم.

- فردا سـاعت مغت كابريل را بـ كوهه سن فرانسوا مى فـرستيد، فلـط در ممان جاست كه به هرفماى او كوث غوامم داد.

 روز تاريغى نمانده است.
ri فوريه



 بلندتر بود.
 دودكشماى آجرى بغارى خانغاى بسيار حديمى كه مدخلش در كوهه سن فرانسوا مـرار دالشت، ديده مىشلـدي








 مىيايست از يك رامرو بيست بلثالى عبور كرد و بـ در ورودى دي آن كه بكسد و بنجاه سـال بيش مهر و موم شـده بود، رسيد.


 ش~ه شبى كه

آسمان صـان و هرستاره بود. از لابلاى بنجره مسكن نكهبان، روشنايى زيادى ديده مىشـد و نشـان ممىاد كه سامونل بهودى هنوز بيدار است. اتاق نكهبان غيلم بزرك و ديوارمايش از هوبهاى كردو بوشيده شده بود. بـه در د

 ساغتمان عجيب و غريب اين تغل نترهاى را كه مـمصول قرن شانزدهم بود و بيش از مر تفل


 هيزمايع است كه زنظى بتسابه به او ديكته مىكند.
 خاكسترى رنك سرش را ممىششانيد. شـفمى كوجك، لاغز و عمبانى بود و از حركاتش معلوم مىشد كه كذشت زمان از نيرو و فعاليت او جندان مم نكاسته است. از هيانهاش آلار موش و روشنبينى ممىاريد و از يپشانى بلند و درخشـانش بيدا بود كه آدم درستكار و راستكويى است. زنش بتسابه، كه غخط هانزده سال از او كـتر سن داشت، خيلى بلند تد بـود و لبـاس
 اندومى عميق و طاتتفرساست. سامونٌ كه مشغول نوشتن بود، اندكى توتف كرد و سرش را الز روى كاغذ بلند كرد و كغت: -انـانه بر اين צنع مزار سكه اتريشى و تاريخ 19 اكتبر IAY\&، ممينطور است؟ آنها را با دخترهـ محإيسه كردهاىع
 اضطرابTميز اضـانه كرد: - تو را چه میشود؟ بتسابه جواب بده. هشمان بتسابه معهنان خيره بود.
 نامهايست كه ما از...... بتسابه نتوانست حرفش را تمام كند، از اعماق تالب آمى كسيد و صمورتش را در ميان دستما ينهان كرد. سامويٌل با صـدايس لرزان كغت:



بتسـابه دوباره كلت مـل اين بود كه خاطرات تلخ و جانكدازى بيادش آمده: - آرى! إين آخرين روزى بود كه هسر ما آبل از آلمان نامهاى نوشت و بـ بـ ما غبر داد كه
 ديكرى به لهستان برود، و در لهستان شهید شد.
 جارى شده بود، كلت: - خوشبغنتى ما اين است كه اين وظليفه را هس از يك تمن و نيم به موظخيت رسانديم.

 كشوده نمسشود؟
ساموئل در منكام اداى اين كـمات از ينجره، حياط كهنه بدثل را مىنكريست.

 با لحن جدى كیت:

 - سـاموٌل راست مىكويى، امسرز ظهر، از زير بار اين مسئوليت آزاد خوامى شـد.


 بتسابه با تكان دادن سر، حرف شـومرش را تمديق كرد. سـاموتل هـلم را بـه دست











مذهبى به سوختن در آتش معكوم شده بود، نجات دمد. اين يهودى، كه از زير شكنجه دوران وحشتانتكيز بسيون (1) رمايِى يانته بود، شاسـخق ساموئل، ناميده مىشد و جد نگهبان كنونم اين خانه مهر د موم شده، بشمار مىرفت.





 مىشوده انتخاب مىكرد.




 ثروت برباد رغتعاش بود، به دست او سهرد. اين خدمتكنار باوفا مىبايست اين مبلغ را بكار اندازد و درآمدهايش را دا كنار بكذارد د و


 سال منخضى شود.
سن هن از اسخفق خوامش كرده بود كه فـمنا خانه او را نيز كه در كوهـه سن فرانسوا

 سال هس از مرك سن هن، دارایى هسرى شد. اين بسر، كه لوى ساموئل نام داشیت در سال








 مىكردند.
اين طريق معامله و روابط تجارى مـغفيانه، بـ نعهبانان نرّرت و خانه رن بن اجازه داده




 بك دست كارمند ثبت اسـناد بسبارم

 و صد و مغتاد و هنع مزاره فرانك در اختيار وارث خانواده دن هن ترار مىكيرد. بتسـابه فرياد كيّبي:





 مىكث!
موا كاملا روشن شده بود و زنك كليسا ساعت مغت را راعلام كرد.





- هتما بناما مستند كه با نماينده ثبت آمدماند. زود باش تمام كليدما را جور كن تا من دنبال آنها بروم.
اين را كغت و از بلهما سـرازير شدر. با عجله به طرف در درفت و با با احتياط هر هـ تمامتر
 نماينده ثبت كغت:

 نعهبان منزل فرستادهاند.


 ممراه با كابريل از آن يماده شُدند.
ساموئل به طرف آنها آمد. رودن به معض ديدن آ -آقا، نكهبان اين منزل شما مستيد؟ - آرى.

رودن به طرف كابريل اشاره كرد و كانت:


 كابريل متعجبانه كغت:

- كـدام رئيس ثبت؟ رودن با عجله كغت: - آكرينى به شما خوا



 واحع شده بود. دودن كنت:
- سركشيش آكرينى قيم آقاى كابريل است. هند لـظظ ديكر بـ اينجا مى آيند. خوامش

مىكنم ايشان را به همين جا مدايت كثبد.

سامونٌ از اتاق بيرون رفت و ״خبرجين" و كابريل تنها ماندند.
 آمنينى كرفت. رودن كه هند روز يبش تاكنون او را نديده بود از تغيير حالت كشيبيل جوان مضطرب شده بود.
منكامى كه سامونل خارج شـد، كابريل با صـدايى معكم بـ رودن كنت:


جزو معالات شده؟ هرا ايشان براى مذاكره با من اينجا را النتفاب كردهاند؟
 مذاكرات شما شروع مىشود. هيزى كه ممتوانم بكويم اين است كه ايشان هم مانتد شما، الم



 متهنان متعبباو را نكاه ممكرد.


 - آكا، من كنتم در اين باره جيزى نمى انيانم

 يافته بود، با شما هرفمى نزد
 بعدأ هم بـ دست جناب آكرينى التاد. از آنوتت تاككنون برای نـفستين بار است كـ اس اسم اين اسناد را مىشنوم!








بنابراين رويش را به طرف كابريل كرد و كغت:









استغغار او بود نه هيز ديكر.

 اين كمات طودى ادا شد كه بلافاصله سكوتى عميق برترار كرديد. كابريل هــنجره را
 در اين موتع آكرينى شمراه با سامونئل وارد اتاق شدي و و هيش از اينكه كابريل صـوريت خود را بركرداند رودن آمسته به آكرينى كغت:
 كابريل دوى خود را بركردانيد و آكرينى لبفندزنان بيش آمد و دس دست خود را بـ بـ طرف كميش جوان دراز كرد.


 كابريل تعظايمى كرد و جواب داد:
-اميدوارم اينمور باشد.
اهساس ترس مبهم سراهایى وجود كشيش جوان را فرا كرا كرفته بود زيرا آكرينى كه او را


 آكرينى از آن آدمهايـ نبود كه متوجه تغيير حالت و ناراحتى كـي با

- فرزند عزيز، متر اينكه ممخواميد درباره موضبع مهمى با من كنتكو كنيد؟ - آرى يدر.







 ررآمديد. فرزند عزيز، اينها كه كنتم حتيتت داشت؟ - آرى يدر.

 كه در مر حال و در هر شرايط شما يكى از مـعبوبترين و برجستتترين فرزندان كليساى مسيع خوامبد بود.
اتغاهأ معلوم شد كه در حسابمانى خود اشتباه نكرده بودم، در اين هنكام به توسط يكى



 آكرينى ادامث داد:









حرفماى من كوش بدميد، زيرا امميت فوتالعادهاى دارد. در اين منكام كابريل فرياد كشيد: - بدر من نمىتوانم و نبايد به حرفـاياى شما كوش دمم!
 مبارزه مىكتد ولم دوباره به تصميم اولبه خود بازكشت و نكاه الطمينان بغشى بـ بـ آكرينى و رودن انكند و كخت:
 مـال است كه به حرفـهاى شما كوش دهم. بنابراين مىبينبد كه من ديكر جزه محرمهاى شما نيستم و بـ زودى شُكاف عميڤى مـا را از يكديكر جدا خوامد ساغت هس از اداى اين كلمات غيرممكن است بتوان نكاهمايـ را كه رودن و آكرينى ميان مـ ردوبدل مىكردند توصيف و مجسـم كرد. „خبرجينَ با جشمانى خشم آلود به كابريل نكاه مىكرد و از شُدت عمصبانيت ناخنهاى خود را مى ريويد.



 - فرزند عزيز، من كه هركز نمىتوانم اين جدايـ را باور كنم ولى كـامـلا آمـادهام كــ حرفـماى شما را بشنوم، بغرماييد. كابريل با صدايـ محكم شئروع به صـمبت كرد:

 استعدادهاى كرانبهاى كودكى لا كه من باشـم تشويق كردند؟ هـــيزى است كـه هــماكـنون روشن خوامد شد. روزى كه وارد آموزشكاه شدم، مافوق، دو جسر ديكر را كه از من كمى بزركتر بودند را به من نشان داد و كغت: -اينها رنغايع مستند كه شما بايد مميشه معائرت با آنان را ترجيع دميد، بايد مميشه با مم بـ كردش برويد، بر طبق توانين كليسايِ كختكوى دو نغر به كلى خدغن است، برطـي ممين قواعد، شما بايد به دلت به كنتهماى رفحاى خود كوش دم دميد تا آنها را به من كزارش




- آرى فرزند، تواعد مربوط به انضباط آموزشكاهماى ما نسبت به تمام شاكردان و

طلبها يكسان استحت كابريل متائرانه جواب داد:







 كردن خوداوست.

- مرزند عزين، ادامه بدميد. المسوس حق داشتم كه با سغر شما بــ آمـريكا مـــالفت

> ممكردم.
-و خدا خراست كه هشمان من در اين سرزمين نوظلهود، و در سابيه بك بيشامامد بسبار

 در اينجا كابريل اندكى مكت كرد و دوبارده ادادامه دادي:

 بترسم، فراد كنم و بـ آنها بابين شوم

 آكرينى كا از جوششش و غليان تأثرات كابريل دوزنه اميدى در كرشـ: تلبش باز شده بود، كدت:
 بـ ما مـهنان اعتماد داشته باشيبد، ما دوباره بايبماى لرزان ععايد شما را الستوار خراميم ساخت، ادامه بدمبد.
منگامى كه آكرينى مشيغول صمبت بود، دودن از درون كيف خود كاغذى بيرون كشبّ و هـد كلمباى يادداشت كرد. كابريل بيش از يشش مغنطرب و عمبانى بود، واتعا كها اينطور

 قيمت شده از تمام اين توسطئها هرده بردارد. با صـدايـ لرزان ادامه داد:





 لرز، نكرانى و وحشت بسر برم آنولت بود، آرى هلر آنولت بود كه من با شما روبرو شدم و شـما به من اطللاع داديد كه
 مدف بيشتر ندايته و آن... -اين بود كه شما وارد جمعيت ما شمويد ولم جرات نمىكرد عخيده خود را بيان كـند، زيرا ممترسيد كه شما بغواميد در...

 براى من كغت و من و او مر دو فريب خورددهايم. آكرينى با لحنى تند و زننده كنت:


- آرى.
-اين جواب تلخ را به حسـاب من و خودتان بكذاريد. - حالا بع من خواميد كیت كه...

آكرينى نتوانست حرفش را تمام كند، سـاموئل وارد شد و كغت: - شـخصى آمده و مى اشوامد با آقاى رودن كنتكو كند. خبرجين متعجبانه كنت: ـ آتا من سستم، خيلى متشكرم.
 يادداشت كرده بود، به آكرينى داد. كابريل و آكرينى تنها ماندند انـي آكرينى كه در درياى هريشانى فرو رفته بود، بـىاختيار كاغذ را از از رودن كرفته بود و $\mu \Delta$.
 به كـشته بود.
جرات نمى


 بكيرد.




 كابريل ادامه داد:
 مولع بود كه سرسفتانه از شما در خواست كردم كه بـ عنوان بك مبلغ مذمبى مراب بـ آمريكا بغرستيد.


 ممكردم!
آنكاه هس از سالما رنج و شكنجه، برایى نفستين بار هالبم آزادانه در سينهام مى طهيد! برای اولين بار اختياردار مطلق موجوديت غودم مىشغدم د ممتوانستم بـ كذشتأ خود نكاه دريق و آزادى بيانكنم.



 نزديك آمد و آمسته در كوش آك آكرينى كنت:








 شركت براى ميشك تمع كنم. آكرينى و دودن از ششنين اين كلمات نكاهماى اضيطرابآميزى بين بكايكر رد و بـدل كردند زيرا تمام معامدشان نتش بـ آب شده بـود و شكـار بـ دام المتاده از هـنـالشان مكىريفت.
آكرينى كه مثل مرده سياه شده بود، با رنكى هريدهاز جا با بلند شدو كنت:


ابن سوكند آزاد كنبد.

- ولم ميه ممدانيد كه جمعيت ممىتواند شما را از عضنويت خود معاف كثد. اما شـــا

مركز نمىتوانيد با جمعيت لمع رابطه كنيّ؟

 تعهىى و الزامى نغوامي داشتي



- مكر يادداشت مرا نخواندهايد؟ - در نكر آن نبودم

رددن باكهال تمدرتاز خشم خود نسبتباينسهلانكارى آكرينى جلوكيرى كرد و با مداى آمستة كنت: - هس بفوانيدا...

به محض اينكه آكرينى דشمش به بادداشت التاد، برفمى از اميددر جشعمانش درخشبد.
 - حق با شماست. كابريل به ما تعلق داردر. بايد كنت كه آكرينى، با وجود ظامر يرشكوه و فريبنده، غالبا تــت تأثبر حيلهماى



 انتظار جواب او بود.
بالاغره آكرينى سكوت را شكست. آمى كشيد و با صـدايمى كرم كنت:





 سوكثد غيرهابل فسخى ايراد كرديد. و اين سوكتد بر برطبق اسـاسنامه شسركت، شما را مـجبور



 خيلى متاسشم كه شما تحاضـاى مرا رد مى كنيد...


$$
\begin{aligned}
& \text { زيادى محاومت كنم... } \\
& \text { - هس با تحاضايم موانتّت مىكنيد؟ }
\end{aligned}
$$

 مسئول در دم كزارشى ممىدمم و از آنها كسب تكليف مىكنم. - متغككم.



 براى سبك كردن بار سنكين مادرغواندهُ شما بود.

- يدر من نمك نمناس نيستما

ما را انكار كنيد، ما هم حرفى نداريم. حالا كه به علت واقعى چطمع رابطه شما يمى بردهام، رظيفه


- هدر، كدام علت را ممكوييدو
- فرزنده الشسوس! من به افشطراب دردنى شما واقفم. امروز خطرات بزركى ما را تهديد مىىكند، شُما ممدانيد كا... - خطر؟...

 ما را به تنى آرردهاند، به معين دليل است كه در يك هنين مومعيت علت تطع رابطه شما را خوب دريانتام.
ـ هدر، حرنهاى شما نادرست و تومينآميز است. زيرا خودتان ممدانيد كه مـن از آن تيب آدمها نيستم.
رودن به ميان حرنهاى كابريل دويد و كغت:



 خوشـال شد و آن را بـ هساب رام شـدن كابريل كذاشت






 -هدر، مغصود شما را نمى فهمم.






كابريل فرياد كمبد:

 ناهيز زير هولم بزنم؟
ــفرزند عزيز، معكن است اين ميراث كم يا زياد باشدي... كابريل فرياد كشيد:



 لر راه غير بينوايان مصرف شود. اين هرف من است.

 كرد و بـ آكرينى كغت:

تزديد הول خود را با سوكثد مؤكد كند.
كابريل فرياد كشيد:
ـآكا!...



كاغد بنويسيد.
كابريل فرياد كشبيد:
 تابع اوامر شركت باشبد، سوكند خورديد كه مركز از آن جدا نشويد، و امروز اين سوكند هـه

المميتم باى شما داردئ
 نشست. چلم و كاغذى بـ دست كرفت و هنين نوشت
 مhلت و بی قيد و شرطى راكه نسبت به بمععيت مبسوى،كرده بودم، تأكيد و تأ يمد


 |جهاد يدرى خود نودتم."
كابريل رن ين
او ايــن را نــوشت و از جــا بــلند شــــد، بــدن ايـن كـه هــيزى بكـويد، كـاغذ را بـه دست رودن داد. رودن با دتّ آن را خواند و كخت:
 صسوت جدى در آوريد، هه ايرادى دارد كه گانونا هم تْنمين شُود9 كابريل با تلغى جواب داد:

 باقى نبود، امـا هالا باى يك شـركت در ميان است و من مـ نماينده آن هستم، و از طرف ديكر، مر لـمنا ممكن است كه عمر انسان به با بايان برسد. كابريل با تأنر كنت:
 در اين شنكام سـاموئل در اتاق را باز كرد.
 ده، در غانه باز خوامد شد. رودن كیت:

مذاكراتى مم بكنيم بهتر است كه به همين اتاق بيايند. آنكاه به كابريل رو كرد و كنت:
 مامور رسیم، ارادهُ خود را بيان كنيد. كابريل كیت:
 فرلى نمىكن.

## و صیيت نامه

ممان طورى كه سامومٌ كاته بود، در ورودى مهر و موم شده، الز ميلهما و زنجيرماى












 بلافامطل، به ياد منغذهاى نورانى افتاد كه امروز صـي





 نوشته بود:

آخرين وصيتماى من بايد بسته بـاند.،
'ر.ני
ساموئل هس از خواندن اين كلمات با خود كغت:
 هيزمايى است كه (سن هن) امميت زيادى براي آنها حائل است. اين سالن عزادادىى مم عجيب و اسرارامميزى است. آنكاه سامونل كيفى را كه بر از اسناد و صـورت حساب بور بود روى ميز كذاشت و بس از هلل كردن آن كليدش را برداشت و با خود كغت
 اين ميز بكدادم.
 كرد.
در اتاق مجاور صدایى زنك سـاعت طنين الككند و سـاعت ده را العلام كرد.


 ساعت ده را اعلام میىكند. هس از تغكر زياد به اين نتيجه رسيد كه بايد ميان آن نتاط نورانى و كــار كـردن ايـن ساعت رابطهالى وجود داشته باشد

 سال بك يا دو بار وارد اينجا مىس ايشوند.



 و آبم رنك داشت و از هياهعاش آلار غم و اندوه مىيباريد.


 موسباز طبيعت كاملا بـ مم هسبيده بود. از سر و رويش آثار از خود كذشتكى، نجابت و

 وارث خانواده هن هين خوامد بـان بود؟


 ـ آكايان بغرمانياني.


 بست در اختيار يك شركت موهوم كذاشته است





 تتويت مىكثد.

هساب خود را نشان داد و كنت:



رئنس ثبت بواب داد:

 آن بود. بعد به حاضرين رو كرد و كغت:

"روذ ا

 سـامت

 را ازطرف خود به منوان نها ينده معرفى كنند، شخعهاً و درست در سامت متررد ور اين منزل حضهو يابند.، رئيس يُبت، هس از خواندن اين يادداشُت، لمظهاى سكوت كرد و دوباره با صـداى بلند و تمام رسـمى ادامه داد:
رآتاى كابريل فرانسوآ مارى رن هن كشيشي، كه به وسيله اسناد رسـمى منوان
 خانواده رن هن، در اينبا حغسور يافته! و من وصيت نـامه را در حـغــهور او بـاز

میكنم."
اين را كثت و وصيت نامه را از داخل هاكت بيرون آورد آكرينى ضم شـده و به ميز تكيه



 خارج شنيده مىشد.



رئيس ثبت، در ميان سكوت ععيق حاضرين هنين خواند:
ودمكده ويل تانوز 1 I فويه IFAr.







كاتوليك ممنـودم. اين ظلامر سازى مرا رنج ممداد، اما بحارهاى نداشتـم، زيرا باى بسرم در ميان بود.







 ديكرى براى آن دادم.





 حنظ نسل و موجوديت آنهاست.

 را از آنها بكبرند.




ثبت متوجه اين كلمات نشد و ادامه دادي







دست كشـيد و مروتستان شُد. اين بود ننخستين ملت كينه حيوانى ايـن بــمعيت نسبت به خانواده من، به خواست خلداوندا اين اسناد در جاى امنى ترار دارد و يلرم آنها را به دست من سـرده، و اكر آخمرين وهـاياى من تهتت بذيرفت جاى ايـن
 الـتـ.

 رتصهير اين خانم، و مم קگنين مردى مكه من احترام زيادى برايش قاتل بودم، به منوان يادكار به دست من نقاثـى شــده و در بـالن سـغ ترار دارد. اميلوارمكه بازماندكان خانوادة من براى تمهوير متدس آنها، امميت و احتـترام زيـادى قـائل شوند.

كــابريل، بــيش از هــيش بــه نـوشتهماى ايـن وصــيت نـامه عــلاتمند شـــده بـود و

 هـع كرده بود، و او نيز هند سـاعت بيش معين كار را كرده.
 بععيت عمسوى شده بود، و هس از صد و چنجاه سـال به دست او رسيده با يك عمل ارادى به جمعيت فوت واكذار كرده.
وتْى كه رئيس ثبت به تمصور يك زن و مرد رسيد، كابريل، و ممين طلر آكرينى سر غود را بركردانيلند تا صـاحبان آن را يودا كنند. هنوز كابريل تصوير آن زن را درست نكاه نكرده بود كه از فرط تعجب و وحشت فرياد كشيد. رئيس شبت فورا ساكت شـد.


راست ايستاده بود و با بهت و صيرت زايد الوصفى به تمصوير اين زن نكاه مىكرد.
 קشيمان درخشينده و غم آلود، اينها هشمان خود اوست! امن بيشانى و موها، خـود اوست، آرى غود اوست!
آكرينى هرسيد:
ـ فرزند، تو را هـه میشود؟ كابريل با صـدانٌ لرزان كغت:



نزديك بود كه جان بدمم، ناكهان فرستادهُ خداوند به كـكم شـــانت آرى مــين زن بـود. خودش بود كه مرا نجات داد سامونل، آكرينى و رئيس ثبت با مم فرياد كـيّيدند:

ـاين نن!
فتط رودن در ميان اين جمع بيكانه بود. منوز با هشـمانى كه از كاسه بيرون آمده بود.
عتربا ساعت را نكاه ممكردر.
آكرينى دوباره تكرار كردن

- اجطور اين نن ترا نجات دراد




كابريل، در هالى كه منوز از تصوير چشم بر نعىكرنت، روى صندلى التاد و رئيس ثبت ادامه داد:
رهنين بود شـكنجهمانى كه جمعيت ميـوى به خانوادة ما تعهيل مسكردا

 نسـل مرا در يناه خود نكامدار!!...



 راسعقق سـامونل، و مهين طود فرزندان او مأمورندكه اين مبلغ را از امر امروذ به

 خوامد يُـد





اين خانواده نهونه تهام ميار نعبابت و مرستتكارى خوامد بود، زيـرا پـايذ سعادت آيندة بشريت بر اجتتماع واتتحاد برادرانه و صـيمانهُ افراد استرار است.
 درغثـانى از قلرت مجميتى اسـت كه تهام تكا بوى خود را در راه شُر و انـعراف انكار مسقيع ومنطتى و تكنير احسلام طلبان و دينداران حتيتى، مسكومكردن آنان به شكنبههما خـل انسانى به كار مىبرد.
راما در اين احل، قلرتى نهنته امست كد كاهى بد كارترين دستهها را بدكـار
 ميـوى، كه فتط براى نغى اراده، فكر و ثشعو افراد بشـر به وجـود آمــهه، و تـهام تكا پويش اين است كه آنها را لْت و صريان به دام معايدكهن و بوسيده بياندازد، קرده بردا/ُتـهاند.
در اينجا مـ نكامى بر معنى ميان كابريل و آكرينى رد و بدل شد. راكر جهعيت فاسلىكه با جنا يات سـياه خود سـراسر دنيا را بهلرزه در آوده


 سـعادتهندكردن آنان اسـت، بهكار برد وارزش كار را براى مردم بيان كند و هــــم

منيم و شــكرف خوا مد شـدو

ابراى این كه اين منافع مالى منكغت، كه يس از صهد و پنهجاه سال به دست بازماندكان من خوا مد انتاد و تمرت منميى را براى آنان تأمين خوامدكرد، تهام
 وصـا ياى من در راه زيادكردن اين مبلغ بكوثــند. و آن وتت هـس از يكـ قرن و و نيم


 اسـت كه دراين اجتهاع پرثكوه يكديكر را بينتد و بشناسند، حرفهاى من در آنها تأثـركند، و به جاى زندكى انغرادى و دو از مم، به يكديكر نزديك شـرند و آرزدى من تعتق קذيرد.
 ارولا در هال تبعيد به سر مىبرند، مدالى فرستادalمكه تاريغ اين ابتّهاع در يكـ

قرن و نيم ديكر روى آن حكى شُده، ولى مبجبور بودم كه دليل اين كــار را مــغنى
 من قربانى آن شُدهام.
راكراين جهعيت توانست بغهمدكه بازيماندكان من در يكـ جـنين روذى مبالغ

 خانواده من به يكديكر مـكردردند.

 ينجاه سـال ازاين مسـنلة مطللع شُدهاند. 'يس از قرانت وصيت نامه، شـغصسى كه تا آن موقع اين اموال را در اغتيار
 ميان مدثه حاضر تقـــيم هـود وآن وتت در اتاتها


مزا خوامند يافت.

 استكه به وصاياى من توجهك اينند.
 نجات بغشُ اجتمامى ترجيع دادند، مهان بهتركها اين منزل با خا خاك يكـي
 دو تصوير سالن سرغ به دست نكهبان ومت، آتش زده ششود.

و مو به مو اجرا شود.ه

يك سامت بعداز ظهر


 ثروتى كه هنوز متدارش را نمىدانست، به دست كروه فاسد و جنايتكارى مـى افتد كه در راه معاصد هليد خود از آن استفاده مى كيكند. در اين منكام سامونٌ كليد كيف معتوى صورت حساب را بـ مأمور بّبت داد و كغت:
 بزرك من سهرده بود، و در نتيجه صد و بنجاه سـال المزايش تدريجمى به مبالغ حابل توجهى

رسيده، در ممين كيف خواميد يافت.
آكرينى كه از تعجب دمانش باز مانده بود فرياد كشيد:



رودن يرسيد:
ـارزش اين ثروت جـدر است؟ سـاموئل با سادكى خاصـى جواب دادي
ـ موجودى صندوت دويست و دوازده ميليون و... آكرينى فرياد كشيد:
رـراست میىكونيدع
رودن با صـدانى لرزان، شـايد برابى اولين بار بود كه در سراسر زندكى خونسردى خود
رااز دست ممداد، كمت:
ــآه! مبلغ! مبلغ! مبلغ!!












 ساعت لهار احساس لـاس عجيبى شديه بودند. ناكهان رودن فرياد كشيد: ــغهر شـ!

1444

$$
\begin{aligned}
& \text { سر از ها نمىشيناغت فرياد زد: } \\
& \text { ـبالاغره!!... }
\end{aligned}
$$

رئيس بّبت اعلام كرد:







تمام اين ميرات بـ شمار مىدود.

صسائى لرزان به شومرش كـر كنت:


 بود و بـ شانا آكريكول تكيه داشيت



 آكرينى ممس هيز را فهعيد.








بالاخره به أخطراب خود غالب آمد و سرش را بلند كرد و دوباره كخت: ــ آكا مىكويم شما كى شستيد و اينجا هـه مـى

ــمرا نمىشـناسيد؟
ــ
سرباز با تمغير بيشترى جواب داد:

 به وطن بوديد، از او خواستيد تا اسلحة خود را زمين كذارد و بـ شما تسليم شوود، او جواب داد:

- (من شركز به يك خائن تسليم نمىشوم".

در مـان موتع در كنار زُنرال سيمون سرباز مجروحم ديده مـىشد، آن ســرباز مـن

آكرينم سعى مىكرد خونسردى خود را حغظ كند.
ـ بالاخره نعهتيد جه مى خـواميد؟


آكرينى كه ملل مرده سياه شـده بود و از خشم مى لرزيد فرياد كشبد:

- اجه مسكونى

داكوبر با تدرت و كستاغى بيشتر ادامه داد:



خائنانترين وسايل استفاده كرديد.
كابريل فرياد كشيد:
ـدختران زُنرال سيمون؟...
ـآرى فرزند، آنها و مـهنين مادموازل كاردوويل خويشاوند تو مستند. به ممين جهت،





بيهوش بودم.
كابريل متعجبانه كنت: $\quad$ بムА

ــمن بازوى هج شـما را نديده بودم، هرا ابنطور شـده؟ داكوبر با اشاره آكريكول چنين كات:
牟 بعشرمى هرده بر ممدانم.
مــال است بتوانيم شدت تعجبب، اضـطراب و هيرت يا وحشـت بازيكران مـغتلف ايـن صتعنه را با شنيلن تهديدماى داكوبر تشمريع كنيم. اما كابريل بيش از ممه تمت تأثير ترار

 بالا غره با نالهاى جكر غراش فران فرياد برآورد:

ـتو! كابريل فرياد كشبي:

ـ بر طبق وصيت نامه، شلط ورالثى كه هيشى از ظهر هاضر مـشـدند، مالك ارثيه خـود
مىشدند.
داكوبر با وششيت كلی:
ـضوب9
 هـ مىكويم؟ سـاير ورثه به دست من از سهـ غود در ارث مصروم شدند، هون مـــه ايـن

داكوبر كه از شنيدن اين كلمات مات و مبهوت مانده بود فرياد كسيد:
 كابريل، اكرينى را نشان داد و كهت: ــ بـ اين آجا!
ــبه او! به اين خاين! به اين مرد كه مميشه دشمن اين خانواده بوده است؟ آكريكول فرياد زد:
 كشيش جوان با تالئز زايد المصغفى جواب دود داد:






 در اين منكام آكريكول به طرف آكرينى بركيّت و و افـاهـ كردن


 در اين آموزشكاه هـ بوده است كا
 شده بود، به جشم خود ممديد، ديكر از شدت نالميدى هردهُ كمرونى را كنار زد و خشـمكينانه فرياد كشيد:







 آكرينم با كمال فونسردى شسوع به صحمبت كرد.


 دستش بيغتد، به من كه نمايندهُ اين جمعيت مستم، بغشُيده بود و ميجّ كدام از مامم ارزش آن را نمىدانستيم.
آكرينى با نكاه، منتظلر جواب كابريل بود.

 خود آتاى كابريل واكذار ممكنم كه بكريد آيا، نه تنها در نتيجأ سوكندي وسيله سند رسمى كه در معابل يك مأمور معلاحيت دار رسعى تنظليم شُده، منعهد و ملزم
 شما از او به عنوان وسيلاعى برايى محروم كردن ساير ورثا استناده كردهايد. آكرينى با كمال احترام جواب داد:
 وتخى كه ساعت دوازده ظهر فرا رسيد، آجاى كابريل تنها كسى بود كها از ميان ورنا در دابن جا

 ناكهان اين آها
آكرينى با دست بـ داكوبر اشاره كرد. سهسص ادامه داد:


 داكوبر فرياد كشيد:




 مأمور بيت، با صـدانى نيمه لرزان كنت:


 داكربر فرياد كشبيد:





- خوب جه جوابى به شمـا دادند؟
 باره تحثيخات بيشترى كننـد... آكريكول دنبالا كلام بدرش را كرفت: ـ بـ سر مادموازل كاردوويل مم معين بلا را آوردهاند. اكنون او را به عنوان ديوانه در يك تيمارستان زندانى كردهاند، و حال اين كه از من عاحلتر است، او مـ مثل دغتران ذرنرال

 بيشترى كنند. در اين شنكام بتسابه با شـنيدن صدايى در از سـالن خارج شـد. مـامور ثبت، داكـوبر و آكريكول را مـغاطب ترار داد و كنت:


 شـغص مرده كاملأ عمل مىكنم. ساموثل، داكوبر و آكريكول مات و مبهوت مانهند. اما مثل ابن بود كه كابريلء هس از هند لمنا تنكر، تمسيم نااميدانغاى كرهته، زيرا به مأمور لبت رو كرد و كنت:

 كه سهم ساير ورثه به جز من، در جاى امنى حفظ شود، تا آنها بتوانند عنوان وارث بودن خود را البات كنند، آيا به سهم خود من از اين ميراث اككتا مـك ـ ـمعان جوابع را كه تبل دادم، دوباره تكرار مىكنم، زيرا تنها من نيستم بلكه بایى يك جمعيت غيريه در ميان است. بنابراين از هبول اين هيشنهاد هوددارى مىكنم.
 من غلهط سهم الارث خودم بود، نه سهم ديكران. رودن فرياد كيُيد:

 جهت حابل فسن است: اول اين كه بـشُنـه دارایى فرزندى شودد. دوم اين كه متهم نسبت به وامب (بغشّنده) بـ


 ديعـر

به وى نزديك شد و بيسبل:
ـآها شما كى شستيد؟
هارنيكا، بس از اين كه نكاه نالغى به رودن النكد جواب داد:
 آمده تا امروز در اينبا حغور يابد. كابريل فرياد كشعيد:
ـاو مم!او مـ هزه ورثه است... موتعى كه به مـ برخورد كرديم به من كهت كه مادرش غرانسوى بوده. ولم بدون شيك خواسته منظاور خود را از اين مسافرت از من هوشيده باشد، هـ جوان نجيب و با شرفى است، حالا كجاست؟ خارنيكا نكاه ديكرى به رودن انداخت:
 كه به اينجا بيايم تا شايد الطلاعاتى كه از او دارم مفيد واتع شو انود.

 رودن هادالث nرازدارى، او را خوامد دام داد.

 كه يك مرد و نن مـترم، كه خود را هدر و مادر جلما معرغى كرده بودند، برایى ديدارثل بـ

 مأمور لبت كنت:

خود در ارث منكات خود محروم شـد. خارنيكا از جا هريد: ـارث منكغت!
 هدر ذُنرال سيمون بود. آكريكول فورا به استجبال او رفت. $\omega \vee \omega$ ــآتاى سيمون، شما اينجا مستيد؟

هدد צنرال سيمون، در حالى كه دست آكريكول را صميمانه مىفغرد جواب داد:

 آكريكول، كلام ييرمرد را تطع كرد و فرياد كشيد:


 داكوبر به رنيس كاركاه فرانسوا ماردى نزديك شد و نالميدانه كغت:
 شـدهاند. غلط به خاطلر ممين بود كه من آنها را از اعمان سيبرى تا امنجا آرددهام. هيرمرد كه سر تا هاى سرباز را ورانداز مىكرد فرياد كشيد: ـ ـشما، هس شما. ــداكوبر.
ـ ـشما... شما كه آنتدر نسبت به فرزندان من فداكارى كرديد. دستهاى داكوبر را كرفته بود صميمانه مىفشرد.

ـبعونيد از دغترانتى، زيرا اين دختران بيهاره مستند!

- يس حالا كجا مستندو

ــدر نتيجه خيانت اين مرد، اكنون در صـومعه زبدانى هستند.
_كدام مرد؟
ــماركى! آكرينى.
هدر ونرال سيمون نكاد تنغر بارى به آكرينى انداخت و فرين فرياد كشيد: ـاين مرد، اين كسى كه بـ شرمترين دشـينان هسر من بود. آكريكول اضانه كرد:
ـ موضوع آنتلدر مـ سـاده نيست، آتاى ماردى ارياب با شرف من مـ متأسغانه از اين ارث منكثت محروم شده.
 با عبكه بسوى دوستانش، كه احتياج مبرمى به كمكا او داشتند رفت.
 كيرا خطاب به مامور بيت كغت: _آكا، آخر اين ميامو عدى دارد. WVF


 اين كلمات، كه با صـراحت و مطمعيت ادا شُده بود آخرين اميد مراجعين ورئه رن هن را بـ بـ باد داد.



 زانو افتادند، ديكر حاضرين مات و مبهوت در جانى خود ايستاده بودند. رودن هند تدم عتب رغت.





 برداشّت.
زنمرموز، هس از اين كه نكامى به حيانء منعبب و رنك هريده كابريل النكند، به طرفـدر رامرو رغت.

 بود كه سكوت را در مم شككـت و فرياد كـيديد ـاو بود! باز مم او بود... اينجا، در اين منزل! آكريكول كه از تغيير حالت عجيب برادر خواندهاش مفشطرب شـوده بود كغت: ـكى، كابريل، او كيست


 آكريكول كنت:

داكوبر با ديدن تموير مرد فرياد كشيد:
 آمد از ابروان بي مو و كشيدهاش خوب او را مـششناسم؟ هارنيكا كه از وحشت ممىلرزيد، زير لب مىكنت:
 را خغه كرديم و در كنار كاراز به خاكى سمرديم، اين ممان مرد لعنتى است كه مر جا میرود، مرك را مم با خود مىآورد... فارنيكا نيز ملـ آكريكول و داكوبر نمىتوانست از تصوير اين مرد ششـّم بر كيرد. آكرينى ـم به فكر فر هـ شـبامت اسرارآميزى!
اما مثل اين كه نكتهاى به خاطرش آمد و از كابريل يرسيد:


ـ غود اوست.
آكرينى متوجه سـاموثل شد و كهت:

- هس هطور در اين منزل استو آكاى نعهبان، جواب بدهيد، بكوئيد بيبنم اين زن تَبل يا بعد از ما داخل اين منزل شدهـ سـاموثل متنكرانه جواب داد:

 زيرزمينى برمرار است. ـ خوب، حالا فهميدم هيست.
رددن م از ييدايش ناكهانى اين زن بی اندازه متعجب و وحشت زده شـده بـود، ولى هنكامى كه ديد هاكت لاك و مهر شـدها
 مبهعى احساس مىكرد.
"خبر هين"، كه در ميان اين سكوت و بهت عمومى، موتع را برایى برداشتين هندوت و
 منكغت بازماندكان خانواده دن بن بود بـ طرف در در رفت. ولى سـامويٌ فورا جلوى او را كرفت و كانت
 میتويات باكت اطلاع حاصل كند، بعدأ شما تشُريف ببريد.



سـاموثل صـداى خود را بلندتر كرد:
 صندوق نبايد از اين اتاق بيرون برود.

 مأمور ثبت به محض باز كردن فرياد كشيد:


رودن با عمبانيت فرياد زد:

آكرينى اضـانه كرد:

- هسور شُد. دوباره از امل شـروع كنيد؟ مامور بّبت كغت:
ـ آتايان، وظينه من است كه مـحتويات اين وصيت نامأ جديد را براتى شما قرائت كنم.
 و شروع به خواندن كرد:
ابر طبت دلا يلى كه در متن اين ومهيت نامه موجود استـ، اجرای تهام متررات





ماريوس رن بن.
آكرينى كه از شدت خشّم مثل سـ مار شده بود فرياد كشيد:

است.
مامور ثبت بالحنى كامـلك جدى جواب داد:


كاملك مطابق مـ است. شما مىتوانيد بر عليه صـحت اين وصيت نامه اهامة دعوى كنيد، ولى دعوى شما تا سعه ماه و نيم ديكر كه موتع رسيدكى به امر ورثا اسـت، معلق مىمـاند.

 مىداد.
شـدت ميجان و شـوت كابريل، آكـريكول، داكـوبر و هــدر زنــرال ســيمون، ســاموئل و بتسابه تابل وصن نيست. نتط فارنيكا بود كه منوز در محابل تصسوير مرد ابرو ههن، مات و و

 امانت بكذارد. آكرينى و رودن كه منوز از فرط خـبـم مـلرزيدند، با عجله اين مــنزل شــوم را تـرك كاتند. آكرينى سوار كالسكه شُد و بـ كالسكه هـ كڭن: ـ جـسر سن ديزيب!
آنكاه صورت خود را در ميان دستها بنهان كرد و خسته و كوفته به بالش تكيه داد.
 شكست خورده را ورانداز مىكرد. سبس آمسته زير لب كغت:
 منكامى كه كالسكه در محابل تسر سن ديزيه توتف كرد، شامزاده غانم سن ديزيه، با


 شـامزاده شُدند، به میض اين كه در بسته شـد، شـامزاده فرياد كشيد: - هس هـ شـ شد9

آكرينى، به جاى اين كه به سؤال شامزاده جواب دمده غيره خير او را نكاه مىكرد.
 غانم شاهزاده فرياد زد:
 زمـات شما مم بيهوده بوده استت. ــآرى، تمام زـحمات ما بيهوده بوده، مسيُه بنجاه ميليون نبود، بلكه دويست و دوإزده ميليون بود. شانم شامزاده از هرط تعجب هند قدم به عتب رفت: HVA

ـ دويست و دوازده ميليون! عبب ثروت منكتى! دويست و دوازده ميليون! مثل اين كه
خواب مىبينم.







 - يس ميه كونا اميدى نيست؟
 خودش است، فسخ نكند. زيرا سهم او به تنهابى به سى ميلبين ممىسد، و اين خود معدار هابل توجهى است.
-غيلى زياد است. هس هرا ناميد مستيد؟


 كذشته و ديكر ميه كونه اميدى نيسّت. آكرينى روميه خود را به كلى باغته بود. اين ضربه شـي
 كلاه خود را به دست داشت و با با احترام در جاى باي خود ايستاده بود آكرينى سرش را بلند كرد و كنت:
 آنكاه ميزى را به رودن نشان داد و با صـدائى خشن به او كنت:

## -بنويس...

رددن كلامشل را روى ميز كذاشتـ و فورأ امر مافوق را الطاعت كرد و در كنار ميز، روى
 شروع به نوشتن كزارش آكرينى كرد:

رفت، با وجود تهام زحمات شبانه روزى و ملى رفم اين مبه اعتياط و مهارت،

رشـتْ كار رن من بدكلى از دست ا خارج شد. بايل آن را به منوان يك شكـست تملى تلفى كرد و ديكر به نكر آن نبود.
 "ضبر هين" از جا بلند شد و تلم را مـحكم روى ميز كوبيد، آكرينى رويش را بركردانيد و با

تعجب هرسيد:
-
رودن زير لب كنت:

آكرينى كه بيش از بيش متعجب شـده بود كیت:

- هطور؟

رودن به بخارى نزديك شـد، كمر خميدهُ خود را راست كرد،دستما را راز زير كت خود

 مـات و مبهوت مانده بودند. السـاس مىكرد كه تحت تأثير اين هيرمرد زشت و تنفرانعيز ترار كرفتهاند، آكرينى از



 هست خود معلق كند و موتأ خودش بـ عـ عنوان "جانشينى" جانى آنها را بكيرد.
 آكرينى، آن مرد متكبر و مغرود به صورت آدم مطيمى در آمد و بالحنى تزديدآ ميز به رودن كاتم:
ـمـل اين كه شما نسبت به من، كه تاكنون مافوق شما بودم حق آمريت داريد؟








فوق العادهاى نسبت به بك بزرك زاده نشان ممدمد، به طورى كه تصوير آكرينى رااز خاطر او به كلى مـحو كرده است.
 رودن با صدایى تيز و كيراى خود جواب ديا دادي

 عبيبى آن مم در آخرين لـطظات ييروزىى! آكرينى با صدانى كرفته جواب داد:















 رودن با خشونت جواب داد:




 شما مركز تدرت تسلط يانتن به الفراد و متاومت در معابل حوادت را نـفواميد داشتـ. اما من


 است.




خواميم ديد.
 بزللم از میابل حوادث كريختيد. من خود را براى باز يانتن ميرات عظيمى كه شـما نا ناميدان آن را تركى كرديد، آماده میكنم.
.
ـبله من، من دويست و دوأزده ميليونى راكه مميخوامنداز هنك جمعيت بيردن بكينّد،
 ـكاملكا، اما اين كار غير ممكن استي





 متمركز خوامد شد. يكمى از اينها مارشال سـال سيمون است

 سرمايه دار آزادى خواه و درشا






 خواهد كرد. عالا، اكر تمام اين اشـخاص كه طوهان خشمشان بر عليه ما برانعـيغته شـــده،

 اين شركت تا اين اندازه مورد تهديد مرار نكرنته بوده. آرى، و اكنون مسيلة مرك يا يا زندكى

در معابل آن مطرح است.
 مم نكاه مىكردند. آكرينى كنت: ــاعتراف مىكنم كه من تاكنون به تمام نتايع خطرناك جمعيتى كه سن هن هـايعاش را





 رودن بالحن تمقمير بار ادامـ داد:



 رددن شانهمايش را بالا انداخت. - توجه كنيد: مكر عكس العمل احسـاسات و مــيجانات بشــر، در بســـارى از مـوارد، عجيبترين تغييرات و نامطلوبترين نتايع را مانند ديوانكى، خودكثى و تسليم... در زندكى آنها به بار نمى| آورد؟ ـالبته.



كه اكنون از آن ننك دارند، داو طلب شون - يك هنين هيزى غير ممكن است!



 نشينى كنيمף امـا شما نمىدانيد؛ اكر احساسات بشـر بدرست متـد و تهييع شـــود، قــدرتى خوامد بود كه مـكمترين تدرتى را از بين مىبرد، به ويزه اكر عامل مهم و عظيم بدست ما

بيغتد.
شامزاده غانم سن ديزيه، كه در زير فشار يك ترس مبهم رنج ممىبرد فرياد كسيد: ـاين عامل عجيب و وششتصانكيز هيست؟ ـاين عاملى كه با تدمهاى آمسته طـى طريق مـى مكند، و بالمایى شوم و مولانكيز خود را در سراسر دنيا مـكسترد، اين عامل وباست! آكرينى و شامزاده غانم از شُنيدن اين كلمه سر تا با لرزيدند و رنگ از رويشـان يريد.

 ـبنويس!
 كرفت. رودن ادامـ داد: ـبنويس:
ردر نتيبه ناشيكرى آكرينى، نتشهن مربوط به رن من با شُكـست مواجه شُد.



در انتار اختبارات وسيع ترمه.

نيم سـاعت بعدهدودن در حالى كه براى جواب برداشته بوده از تمر سن ديزيه خارج شـد. با وجود اطمينان رودن، جمعيت لزورُــيتما شكست خـورده بـود. خـانوادهُ ن هــن، على عغم دامهانیى كه در رامشان كسترده شُد دور هم جمع شدند، دويست و و دوازده ميليون
 شود.
 وحشتانكيزتر شروع شـود؟ آيا رودن شكست آكرينى را جبران خوامد كرد؟ آيا מبدىu بـ بـ "خوبى" غالب خوامد شد؟ فتط خداست كه اينها را مـىداند. WAF

مقدمه

در مسكن میير خود، در خيابان ميليو، رودن، در هالم كه ناخنهاى كثيف خود را با

 دو صندلى، فلـط. او لباس هميشعى فود يعنى كتى دراز و مهوهامى، و شـلوارى وصلددار و سيامرنك به

> تن داشت. او از ناراهتى با صداى بلند با فود هرف ممزد:
 (ماريوس نهن)، كه هدربزركس يكى از اعضـاى اين جمعيت بود و از اسرار و فـع اليت اليت آن



 وارثين (شنهن) كه تبل از ظهر در مسكن تديمى او، كه در غيابان (سن فرانسوا') والع است، جمع شوند، تا مبلغ ارثيه بين آنها تتسيم شود
 وتتى بود كك هدربزرك(ماريوس سنهن) عضو معين بمعيت بود. در واقع اين ارثيه متعلق به


 زير لب با خود حرف ممزدد:

- دويست و دوازده مبليون!
 كرد. او با صداى بلند، مانند شاكردان مدرسـ كه با صداى بلند مطالعه ممكنند تا درس را








 افتاده انجام كرفت، و هيزى نمانده بود بليس و افراد رسمى دولت متوجه فعاليت جــمعيت

از امدامات مزبور:
نتست رز و بلانش را در (لايزيك) زندانى، سهس آنها را در صـومععایى در هـاريس نكهدانت. دوم (دورنو) را به زندان انداخت.



 واتعا جه بدبغتى"!
رودن مكثى كوتاه كرد و به فكر فرو رفت، و با صداى آرام با خود هرــ زدد:



 بود. او تنها وارت بحساب مـا


 (ارئيه) و خطراتى كه آنها را تهديد مىكند.

 جويد و كغت:












مستند كه بوسيله آنها هب بلايم بر سر آنها میى آودم!!
منكامى كه رودن به اين نتيجه رسيد هشمانش برق زد و دستهايش را با خوشـهالى
بهم ماليد.
در ممين لحظه هند ضربه به در خودد. دودن در جايشل بيعركت ماند و مـان تميافه
معيشكى به خود كرفت. او كغت:

 آكرينى لباس رسمى كثيشمى خود را مانتد سـابق نـيوشبيده بــود بـلكه كت بـلندى و


 كلنل ارتش دوسيه و آجودان مورو، علاوه بر مــ آنـها مـرد مـــبوب مـجالس د مـــانل خوشكذرانىماى هاريس مستيد.
 نمىتوانست آن را ظالمر كثد. رودن اضـانه نمود:

- آكا شما بابد از شامزاده خانم سن ديزيه الكو بكيريد، اين خانم معترم هسه مايملك خود را در راه بيشرغت جمعيت تتديم كرد، مسهنين او از مطيعترين و زرنكترين الفراد است است كه اشتبامات را تكرار نمىكند، او زندكى عياشم سـابق و هس هيزى، حتى عشیق تو را كنار كداشته و بـ جمعيت طريتت مىكند. هییى نمانده بود آكرينى جواب منشى سـابق خود را بدمد، اما با قدرتى زياد خود را كنترل كرد و با سردى جواب داد:
 ممكردم سر جايت بنشـينى. اين تنها جواب بيشرمى آكرينى بزرى زاده بود، رودن با لبخندى به او نكاه كرد و با مسدايـ آمرانه كنت:
- بنشينيد و بنويسيد، براي اين شمـا را نكه داشتم. آكرينى جلوى ميز شُكسته با اكراه نشا رودن نيم ساعت با صـدايى خشن و يكنواضت بـ او ديكته كرد، وتنى كه حرفش تمام شُد
 كذاشـت و بلند شد. با صـدايش آرام كغت: - شما با اين حربهما اطمينان داريد كه.... رودن با سرعت حرفش را تمع كرد و كغت:
 آكرينى به لرزه انتاد، نكامى به منـى سـابق خود انداخت و خواست هییى بكويد اما رودن به او مجال نداد و كغت: - مانند يك جسد مرده!

مانتد يك جسد مرده!! آكرينى با شنيدن شـعار (ايــنياس و لويـولا) مـؤسس جـمـعيت

 شد. كينه وجود اكرينى را يو كرده بود، معين كه بيرون رلهت رودن با لبفندى از شنامزاده خانم دعوت كرد كه بنميند، و كغت:
 اينجا بياييد.
رودن با اين محبت مىیواست (مافوق بودن) خود را به البات برسـاند. اوكغت:
 شانم از هالا با من كار داريد، لـلأ اين را فراموش نكنيد، هالا بغرماييد تـلم را بـرداريــد و

بنويسبد، من بايد شما را با دستورات سرى آبنا سازم. دستورات رودن هس از نيم ساعت تمام شـد. غانم با رغـايت و تـسسبن بلند شـد و كغت:
 است بيايد، نغوامد توانست (رن هنما) را الز دست ما نجات دمدانـ
 شامزاده غانم تعظايمى كرد و غارج شدد رود ردن در در جايثل ساكت ماند و بـ غكر رفت، سبس با خود زمزمه كرد:



اسرارآميز كه وصيتنامه لمنتى را به مامور ثبت داد، كيست؟!

 سرعت شـروع كن!!
با جيانه تيره كلاه كشيشيش را برداشت و از غانه خارج شد.

## وعدمهاى رودن




 خرابى ديده مىشـد.


 هند لمظه بعد، دغترك تشنكى از منزل غارج شد و آمسته نزد غان دغتر، دز هومهن، دوست صعيمى ملكا موس بود.

 هون خيلى بدمكار بودند.
 من اين اتاق را براى سفيز مىیخوامم اجاره كنم، كه وتثى فيلمون مراجعت كرد، دردســرى نداشته باشند. - هرا، اتغاهأ يك اتاق غالى خيلى معـر كه روى دو اتاق بيرمرد مرموز تـرار كـرفته، داريم.




3! هـ





ـ مـىكونى كه او بير است؟




صساب جاماى ديكرش را بكنيد.
رز هومهن كلام غانم را اهطل كرد و فرياد كشيد:

گاك دو مولن، كلاه را تا روى كوشهاى غود بايين كشيده بود و به طرف رذ هومهن هيش مى|

- هطور! هس تو زودتر از من بيدار شدى؟ هـ خوب! مـى آمدم تا تو رااز خواب بيدار كنم! از هيلمون هبه خبر؟
ـديرعز نامه او را با مشدارى شراب و دو تا غاز و
 مى آيد، و تمس دارد كه با آن يك عروسى مجلل راه بياندازد. ـ عزيزم هس مـا مـتوانيم به سـلامتى ورود فيلمون و مــنمـد فـرانكس لبـى بــه ايـن

شرابها بزنيم.
نىنى مولنه با كختن اين كلمات دست خود را به بيب كت كذامت و و آن را تكـان دارد.

 ـاز سغيز خيالت راست باشد.

 در اين دكان مگدس آبرومند باشد، به ممين بـهانه مـر مــاه يك مــاه مســاعده و سـه روز مرغصس مسگينم.




شما هـ مىشودو

- روزنامه من برعكس به او خدمت مىكند. درست فكر كن! من رئيس هيئت تصريريه مستم، اين يك متام حساس و برجسته اسـت. خادمان كـليسا، مـرا تشـــويق مـسكنند، دعـا مىكنند، من سنت كولومب را بـ دام مـاندانم و آن وتت يك زنـدكى، يك زنـدكى عــالم را شروع مىكنيم!
در ممان لحظه بيكى وارد دكان شـد و نامشاى به دست خانم آرسن داد و كلت: ـاين نامه مال آلهاى شارلمانى است رز مومهون به معض ديدن نامـ متعجبانه كنت: ـ اين نامه مال بيرمرد مرموزى است كه رفتار و كردارش اينتدر اسرارآميز است، از كبا آمدهو
نىنى مولن نامه را نكاه كرد و كغت:
 حرف میزنيد كيست9


 خودش خبر مىشود، نكاه كن، اين ييرمرد را ببين كه آنجاست. نىنى مولن فرياد كشيد: ـ ـآقاى رددن!
و با عجله هند فدم به عتب رفت تا رودن او را نبيند. آنكاه اضـافه كرد:
 زاكى دو مولن، زير لب و با صـدائى آمسته كغت: ـاين بدجنس با اسم ساختكى در اينجا هـ كار مىكـد؟ زود! زود! از اينبا دور شويم، او نبايد مرا در اينجا ببيند. و بدون اين كه رودن او را بييند، از جلوى دكان دور شـد و به انتهاى رامرو رسيد و از آن
 خانم آرسن، به رددن كه در آستانه در ظالمر شـده بـا بود كغت
 دودن سلام بلند بالانى كرد و كغت:
 و وارد دكان خانم آرسن شد. از تيانه رودن سـادكى و صلا مىباريد، واقعا كه خوب $\mu q p$
 ـ شـما ديروز منتغلر دريانت نامع بوديد، اما امروز رسيد. خيلى سنكين است و از از راه

دورى فرستاده شده بغرمانيد.
رودن نامه را با بیاعتنائى كرفت.
ــمتشكرم.
 ــ آرى مادر عزيز. - هس من جيرهُ شما را تهيه مىكيكنم. اين را كنت و از درحن سبد، نانى در آورد و دو تطعه كرد، يك تطعه آن را با متدارى سبزى خوردن جلوى رودن كذاشت راشت




 از داخل آن بك صليب لزيون دو نور نترهالى، كه كذشت زمان رنـك آن را سياه كرده بـود،

بيرون جريد.
بالاغره رودن، باكت لاك و مهر شده را بادستى لرزان باز كرد، دو نامه در آن بود.










 زياد به زودى به مقامى خوامد رسيد كه اغلب حس وحشت، كينه و بالاغره حسادت و تمايل

شديد بسيارى از صـاعبان چدرت را بر انعيغته است.

 نظر كارى كند كه ميرات ماريوس شن هن، به دست جمعيت فرق بيانتد. در جريان صـعنهاى كه يك بازيكر خاموش و سـاكت بيشتر نداشت، رودن متوجه نشده

 از بشت آن، داخل اتاتشل را نكاه كرددهاند با اين كه رودن از خواندن نامه دومى دهار حيرت زيادى شده بود، امـا نغواست كه آنها
 هشّت ميز نشست و نامه بلغ بالالئى نوشت ولى منكامى كه مىخواست آن را درفن باكت بكنارد، هند ضربه به در نواغته شـد و رشته انكارش را كسست. رددن از جا هجيد، براى نـفستين بار بود كه هس از يك سـال الحامت در اين اتاق، صـداى در را مىشنيد.
فورا نامه را در جيب كذاشت و به طرف دريانت كرده بود داخل آن ترار داد و درش را با دتت تڭل كرد ضربات در شـديدتر و تندتر مىشـد.
رددن ظلرفى اكه مـعتوى باتيمانده غذاى خود بود به دست كرفت. و با احتياط مر جه تمامتر بـ طرف در رنت. در ال باز كرد و جشمش به رذ هومهون التاد كه در آستانه در ايستاده و با احترام زيادى به او سـلام مىكند.
 رودن، با وجود تعجب د اضطلراب زياد، خونسردى خود را حغظ كرد، و در هالمى كـه مى مواست در را ببندد كثت:

 آكاى رودن مستيد... ـاسم من شارلمانى است، شارلمانی، و در خدمت عاضرم.
 موضوعى با شما مشورت نمايم. Wqk

ـ بابا ولم كن! دغترك ديوانه، كس ديكرى در اين خانه نبود كه دستش بياندازيد؟
 ــ آثاى رودن، من مم در همين جا سكونت دارم. من با فيلمون و ملكة موس در ايــنجا


 هنين خوامر مايو مطلع شُود، زيرا از مديرهُ صـومعه سنت مارى شُنيده بود كه ايـن مـايو دغتر بسيار غطرناكى است


 دغترى است كه خوامرش خيلى زشت و بد قياهه است؟



 رودن با تأير كات:

 من ديروز او را ديدم





 مى مواميد ديكر وضبع عوض شده - جطود عوض شمدهوه
 اينها را به شما ياد ممدمد، هتما بك كسى به شما كهته كه: ابرد ايـن شـــارلمانى را رودن
 بدون اين كه خودش بدانده در هق گاكى سنهن بيهاره خيلى بد كرده.

 غيلى ناراحت مستم، هالا اجازه بدميد كه هـى كار خود بردم.
 به من ياد دادهاند براى شما بكويم آن وتت براى نجات گُاك الحدام مىكنيد؟ رودن تاضمىمنـانه كهت:
 ـاين نینى مولن بدجنس اين كارما را ياد من ممدهد كه باعث بيهاره شدن مــهبوب سغيز بشود. آتا جريان اين است. نىنى مولن شما را در كوهع ديد، دربان كغت كه اسم شـا





 نوشيدن هند كيلاس شراب براى كار دودن خيلى خطرناك بود زيرا لازم بود كه رودن كامـي
 انجام دمد.
رددن خرد را بـ كوهه على هب زد و كنت:
 ـاو نويسندهُ يكى از روزنامهماى مذهبى اسـت و در معابل هولى مىكيرد.
 قرمزى رنگى ندارد؟ - هرا مثل انار قرمز است
 دومولن آدم غوبـ است، به شوغى و سربـاسر كذاشتن مردم غيلى علاته دارد.
 . , - سغغز بيهارها حالا با ممبن خبر يك دنيا شوشـمال مىشود.
 هتما او رانجات خوامم داد، بلكه نهايت كوشنش خود
 شما سفيز مىشود تا بتواند شرافتمندانه زندكى كند، و اكر عاتل باشد، آرى اكر عاتل باشـد خواميد ديد.
_آها شما نمىدانيد كه اين كمك شما هـدر به مولع است! بايد كنت كه شما نجات دمنده:


ـ د دغتر عزيز، مبالغه نكنيد فتط بكوئيد يك بيرمرد خيرخواه، ممين، خبلى بهتر است.
سعادت ما يِرمردها در اين است كه جوانان را خوشبهت بينينيم

 از دست او كرنت و كنت:


 ناكهان دز يومبون نولف كرد و و كلت:
 مـان نمنى مولن است. او را ممىنـناسيد؟ غود اوست؟ رودن سر را بلند كرد و كغت: ـ خود اوست.
و دست خود را بـ علامت سـلام بلند كرد. اما دومولن، كه از موضموع بـى خبر بود، بــا
 ردن لبفندى زد و اضـافه كرد:




زندانى شدن آدرين

تيمارستان دكتر بالعينه ممان جائى كه آدرين كاردوريل در آن زندانى بود، از ممان


 مرالبت ترار كرفت. آدرين فزداى آن روذ به يكى از اتاتههاى طبها دوم عمارت برده شمد.















 ـ آتا، واتما كه ردى شـا مثل سنى است! براى به دست آوردن هـاداش خـود بـا هــ

جّ
بركيريد.

- السِي رنود شمما هت به بانب من خوامد داد و آن طور كه بايد و شـايد دربارهام ذفـاوت غواميد كرد. - آرى، بناب آها، من مم غوب مىدانم كه آن روز نزديك مىشمود و دربار\& شـما كه بايد و شـايد تخـاوت خوامد شـد.ش دكتر با لمنى ترمم/اميز كهت:

 بىشرمانا شما و ممدستانتان هشم بهوشم، مركز، مركز!


در اين مولع از هشیت در صـدای هانُى شـينده شد. يكى از هيستاران وارد شـد

 مادموازل كاردوويل تمییحاتى بكنمu. دكتر نتوانست از اضططراب غود جلوكيرى كند. - يك معام رسمى!

آثار اميدوارى در هياله آدرين هديدار شد و فرياد كثيد:
 دككر باله ينه، هس از لحنطالى تنكر كغت: ـ ــانها را رامنمانى كنيد.
دكتر فورا تغيير عالت داد و با جيانهاى تهديدآميز، كه با آرامشعى معمولى و لبغندماى
 ــمادموازل، مواظلب هركات خود باشيد.


آنكاه، بالصنى تمسخرآميز و نيشدار اضـانه كرد:


ـ مادموازل، دوباره تكرار مىكنم، مواظلب خود باشيل، خوب غكر كنيد، ايـن يك مـتام كفـانىى اسات!

در آستانْ در نامر كرديد.





 با صساى بلند كنت:
-از وتىى كه ما وارد اتاق شدبه، اين آكاى دككر مزار علم و اشاره مرموز بـ بـ من كرده،

 باصداى بلند بيان كنتن.






 آشنائى تبلى را نداشتي، به شمـا الظهار كنم. كارمند هضاني كهت:
-من از مادموانل معذرتمىیفوامم د سكرت خود را بايد برایى ايشان تشريع كنم. بالك ينه مؤدبانه يرسيدا
ـممكن است بغرمائيد با هب كسى التخار آشنائى بيدا كردمامه


ــب من كزارش دادهاند كه مادموازل كاردوويل را غانلعير كرده و بـ اينجا آوردهابد.


 استماده هرار مىאكيرد. - ولم به من الظهار شـده كه مادموازل كاردوويل به ميع وجه به مواظلبت و يرستارى شما احتياب نداسته.
ـ آكا هه كسى جرات كرده كه يك هنين اتهام ناروانیى به من نسبت دمده رودن با كـال خونسردى جواب داد:

باله ينه فرياد كسيد: ـ رودن با لصنى محكم و متين تأكبد كرد: ـ آرى، من شمها را متهم كردم. بازيرس يك تدم تزديكتر آمد، تا آدرين كاردوويل مدافعشل را ببيند، آنكاه با صدانـــ بلث كنت: ــ آدى، ايشثان امروز صبع نزد من آمدند و با دلانل كالمى و مثبت شكايت خود را تتديم كردند.
تا آن منكام اسم رودن بر زبان نيامده بود.مادموازل كاردودويل بارما كرباره مــــــي
 بز اين زنوتُيت نيست. ـبه ممين جهت، شورا متوجه رودن شد و و با هيالهاى كه هاكى از تعجب و در عين عال حقشـناسى بود، بـاو نكاه مىكردر.





 متأثر شُده و بالبغندى تلغ كات
ـآكا، من هركز نكر نمىكردم كه شـخمى مثل شما يك هنين تهمت زستى به من بزند!

ـ آخر هب كسى بهتر از من ممتوانست از اين عمل ناشايسته هرده بردارد. بـدبـغتانه


 دختران بناب مارشال سيمون را در صعومعه مجاور به زور تو كيف و مـغفى كردهايد. ـاينطور نيست؟ آدرين فورا جواب داد:


التماس مىكردند.
اتهام رودن دربارهُ دغتران زُنرال سيمون ضـربه جديد و كشندهاى به دكتر بـاله يــنـ

 صـتنه شكنجهاميز به بازيرس كنت:

 كاردوويل واكذار مىكنم كه بكويد آيا همين امروز صبع نكا خرامد ياهت و ابنجا را ترك خرامد كرد! رودن بدون معطلى جواب داد:


 كوس رسواني شـا در مـه جا زده شده، اشـغا
 مادموازل كاردوويل مطلع نكنيد. اقلأ بـث از اين كارماى افتضـاحآميز را برايى جاى ديكر

دكتر كه به كلى از كوره در رفته بود فرياد كسيّ:
 سكوت مىكنيد، و آن وتت ادعاى بم طرفم داريد! بازيرس با خشونت جواب داد:



حال مادموازل كاردوديل كاملأ عادى است و ايشـان ممتوانتد مـين امروز به مـنزل خـود مراجعت كنتن.
آنكاه بازيرس به آدرين رو كرد و كغت:




 هيله به داخل صومععه برده شُدهاند، الددام ممكنم.




 نوشته بود با مهارت در دست دكتر دينت باله ينه كذاشت.

 بركردانيد، رددن با كـال احترام سر جاى میكرد.
دكتر باله ينه به بازيرس كنت: ـاجازه بدميد شما را رامنمانى كنم.

 آورد و هنين خواند:
 صومعه بكوتيد كه دستود مرا درباره دختران اطاعت كند زيرا الجراى آن بـى انـدازه مـهـ

اشـارهماى هجمعنائى كه رددن هس از آن مـه رنتار و كهتار عجيب و غريب كرده بوده. برای دكتر جایى ميج كونه ترديدى بالمى نكذاشي

F.W


آدرين كه از سر تا هايش خوشحاللى میباريد، نكاه احترامآميز و حقشناسانهاى به رودن
_آحا بالاغره در نتيبه غداكارى شما من نجات يانتم. هند درزى بيش نيست كه در اينجا




 شما هب بودهף میدانيد هه عاملى باعث شده كه آكرينى و شامزاده سن ديزيه به يك هنين

كارى دسیت بزنتن9
مادموانل كاردوديل، از شينيدن اين اسمماى نفرتانكيز، قيانهانل كاملأ تغيير كرد و با تألّرى تلخ جواب داد:



است.

- من! هطور؟

ميرات منکغت داشتا، بى الطلاع سستيد؟

 ممدانستم كه يكى از اجداد ما...
ـمـدار هابل توجهى باقى كذاشته بود كه ميان ورثاش تسميم شود اينطلور نيست؟ ـآدى.
 دور هم جمع شوند، و اكر اين روز و اين سـاعت مشر مىكذنشت، ورثه از اين ميراث محروم مسشدند... حالا مىفهعيد كه هرا شما را در اينجا زندانى كردهاند؟

 رددن فرياد ككيد:
 _آكا، هس ديكران هـ اشـغاصـى مستند؟
-يك جوان مندى.
_ ـشاهزاده جلمان
-او مم به غاطر ممين ميرات نزديك بود مسموم شود.
كاردوويل با وحشت فرياد زد:


 دنبال نغود سياه فرستادند و دشعنان كار خود را كرديند






 معنى هرنهاى مرا نمىفهميد، كافيست فلط يك بار جشمتان به فيانلا زيبا و مردانه او بيالتد تا...
- هس شما او را ديدمايد؟
 رودن هس از لمطهالى ترديد دوباره ادادامه دادي









 F.O


آدرين نكاه دليڤى به صـورت او انداخت و با كهال تعجب كخت:
 رودن با كمال خونسردىى جواب داد: ـ مادموازل عزيز خوامش مـك

 اين كلمات كه با سادكى و مهارت خاصـى بيان شد، بار ديكر آتش تـرهـم مــادموازل

 هس، مادموازل كاردوويل با سردى كنت:
 بیشرمانه و ننكين است هطور ابللغ آنها را خودتان بـ عهده كرثتيد؟




 خودتان صصمبت كنيد. رودن هنان با صـداهت به خطاى خود اعتراف كرد و به قدرى ساده دلانه آن را شـرح داد كه آدرين احساس كرد كم كم عدم اطمينانش از بين ممردد.

 ممين جهت وظيفه خود را با كمال ميل انجام خوامم داد. مادموازل عزيز، مطمئن باشيد كه
 ممين هند نغر اكتغا نكرده، نخوامد شد. ـديكر چه كسى مورد تهديد آنها ترار كرفته؟



 K.4


 آدرين، كه هر كونه سوه ظنى را الز خود دور كردده بود كنت:
 هنين تمام اعضـاى خانوادةُ من اينتدر علاقمند شدهايد؟ رددن لبغندى زد:












 مادموانل كاردوويل خيلى خطرناكا است و او بايد فورا بـ يكى از آسايشكاهـا فـا فـرستاده

آدرين متأثرانه كغت: ــ آرى، مذاكرات زيادى با مادام سن ديزيه كردم كه شـخـمى بــدن الطـلاع مـن آن را يادداشت كرده بود.






 احساس خواميد كرد.

ـآكا، هـ كسى را مىكونيد؟





 كه براى باز شدن هشمان بستهام، سر رسبدن سرباز، هسرش و بـدر ذُنرال سيمون مـفيد واتح شدر.

 معين ميرات بود خواندم، و بدين طريق واتعيت توطـيُ وحشتانكيز مثل دوز در نظارم روشن شد. آه! مادموانل، اكر بدانيد هـار مرعوب اين دسيسه خائنانه شدم! آن وتى بود كه علاته خصوصسى من نسبت به شما، به دلبستكى عمومى نسبت به تمام اعضـاء اين خانواده، كــ قربانى اين دسيسـ شده بودند بـد تبديل شدي




 بانيرس رنتم و شما نممىادانيد كها... در اين منكام نعهبانى وارد شد و بـ بـ رودن كغت:
 ــنامه رادادی؟
-بسيار خوب! ما را تنها بكذار.

 برجسته را با ظامر ناجور و بدنماى رودن سنهيد سـوه ظلن شديدى نسبت بـ او او الحسـاس كرده كنت:

 با يك هنين شخميت و ارزش غير تابل انكار، تاكنون زير دست آكرينى كار مـىكرديد؟ رودن لبخندى زد و كنت:

 ـالبته به طور كلى صـميع است.
ـ ـ من يك نتص عمده دارمَ و عمين نتص باعث عتب انتادكى من شده. ـاين جه نتسى است؟



 فكر و ارادهُ او، نكر و اراده من بود. ممين كه كارم تمام مىشـد بـ اتاق كوجك مــمقر خـود


و در لابلاى مطالب آن فرو معرفتم.



 رودن اين دروغماى شاخدار خود را به خدرى ساده دلانه و طبيعى بيان مـىكرد كه بار ديكر سوه ظن آدرين را از بين برد.
 رودن بالمنى اسرارآميز كات:
K.9 آرى مادموازل عزيز و البته به دلابلى اين كار را مىكنم، ولم تنها هيزى كه متيهتاً

برای من كرانبهاست ايمانى است كه از خواندن مذاكـرات شــــا بـا مــادام ســن ديـزيه، بــ شــفصيت و معنويت شـما هِيدا كردهام
براى نفستين بار بود كه مادموانل كاردوويل با اين مرد غطرناك برخورد ممكرد، و
 سنت متعجب شـده بود. آدرين فراموش كرده بود يا بهتر بكونيم نمىد دانست كه با يكى از


 عمله و تمسـغر مادام سن ديزيه و آكرينى ترار كرفته بود. خوامش مىكنم به صحبت خود
 ـشما مى خواميد كه در معابل هشم همه مردم، مـترم و مستمل زندكى كنيد. و بالاخره مى ضواميد مانند مردان، از خودتان اراده داشُته باشيد و مسئوليت تـمام عـمليات خـود را


اميدوارم كه زنان ديكر نيز از شما سرمشت بكيرند مادموازل كاردوويل كه تمت تأثير افسوناين مرد مرموز ترار كرنته بود، فرياد كشيد:


سوزان آرزومانى را كه در اعماق درع من زبانه مىكشد، بهتر از خودم ممىينيد؟ لبغند هدرانیاى بر لبان رودن نتش بست.
 مل ماشين خودكار، انكار ديكران را روى كاغذ مى آورم و شبها افكـار خـودم را بـا آنـها محايسه مىكنم. نتشـهُ رودن خيلى استادانه هيده شده بود. تا آن منكام مادموازل كــاردوويل بـه بـاد تمايلات و انكار خود نبود ولى هخدر خوشـهال و مغرود شده بود وتتى مىديد كه يك هنين
 خدائى به آنها نسبت ممديمد!


 سنتى كير كرده از صميم تلب كغت:
 Kl•





 رشتأ اين كتكعو باورود نعهبان كطع شـد

 است كه من جرأت نكردم... آدرين كه با اين نشانى مايو را شـناخته بود كغت: -بكرئيد بيايد، بكرئيد بيايد!

 بود واجعا كه دختر مهربان و دلسوزى است





 انداخته بود.
آدرين خطاب به رودن كنت:
 دوست دارم، شما مم او را دوست بداريد. اين يكى از مرواريدهاى نايابى بود كـــ دنـبالش

ـ مادموازل بايد خدا را شكر كرد كه هيدايش كرديد ايد

 ديدن او احساس ممىكرد! رودن، كه הيانه شناس زبر دستى بود، فورا متوجه حالت مايو شد و احساس كرد كه

كينأ غريزيش نسبت به اين كاركر به اوع خود رسيده. به جاى اين كه سـر غــود را هـايين



بوديد؟ -آرى.

ـ ـالا ديكر جاى ميهِ كونه ترديدى باتى نمانده! مادموازل شما راست میىكوئيد، واتعا

 مى مواست ايشان را به كار جاسوسى در در يك خانواد مادموازل كاردوويل هنرياد زد:
 مايو با تاثر كغت: ـ مادموازل، كارى نداشنتم، يههاره بودم و او خيال میكرد كه ممتواند مرا به مر كارى وادار كند. رددن دوباره كخت: ـمن كنتم كه واتعا بيشنهاد بـششرمانه بود. و شما خوب كرديد كه دست رد به سينغ او

كذامتيد.
مايو با زهمت جواب داد:
ـآما...
آدرين اضانه كرد:

 شهامت نيستو والععا كه دوستى اين جوان مايه انتفار انسـان است





 اما بسيار باموش و فداكارى و از طرنـديكر كاركرى جوان، با شهامت و خوش قريـعـ رادر



 تغيير قيانه مايو مشامده كرد، لبخندى زد و در حالى كه با اشـاره مخفصوص كاركر بار بيهاره را به آدرين نشان ممداد كاد كتى:
ـ مادموازل عزيز، ولتى از علاقه شديد اين جوان نسبت به او هـحبت مىشود، هطور رنكش تغيير ممكند؟

 ـ ـخوامر عزيز، هرا الينتدر ناراحت شُدماي؟؟

 كسى از برادرش تعريف كثد، مثل اين كه از خودش خر تمريف كرين كرده.

 در نتيجه، از ناراحتيش كاسته شد و با كمرونى بـ به آدرين كنت:
 درخور خوبيهاى شما نيستم.

 و مركز از يكديكر جدا نخواميم شـي مايو با صدانئى لرزان جواب دادي:







آدرين نكامى به رودن انداخت و گزوئت سر را به علامت تمسديق تكان داد و كغت:
 نوشتم، البنَ شما دليلش را مىدانيـنـ

 رفت تا از عال آنها بيرسد. آدرين فرياد كشيدي: - هـه بماجتياطى بزركى! واىى! بعد از ورود شبانه به صومعب! غدا كند كه كسى او دا

نسناسد.
رودن كیت:













 بعدا، شايد بك ماه ديكر، او را بيينم. رودن، با اين كا از اين تمسيم آدرين بـى اندازه خشمكين شـده بود، ولم خوددارى كرد و با خونسردى كیت: ــديتر عزيز نيات شما كاملأ اجرا خوامد شدد، و اكر اجازه ممددميد، فردا برایى كزارش جريان خدمت برسم.
سرباز بـى درنع به طرفـ رودن معل كرد و يعه او را مـعكم هسبيد: ـبالاغره دستم به يكى از اينها كير كرد...

آدرين كه متوجه دست به يغه شدن داكوبر شده بود، با وحشت به طرفاو دويد و فرياد
كثبيد:

 -هس يتيمان كبا مستند، اينجا كه نيستند و در معومعه را مـ كه به به رويم بستند؟ رودن تهديد كرد: ـاكنمن نكهبانان را به كهك مـيطـلبم! آدرين دوباره فرياد كشبد: -وایى! خدايا!







داكوبر كه هنوز از شدت خـي
 آدرين فرياد زد:
ــ آخر با اين آها هـ كار داشتيد؟ اكر اكر اول با من صـمبت كرده بوديد ممتوانستيد... آدرين بالحنى تغسرآميز كهت:
 حرفهای ما كوش دميد
ـ ـونسرد باشم! مادموانل، من فلـط منتغلر ورود مارشال سيمون مستم. او امروز يا
فردا به باريس خوامد رسيد. آدرين كغت: ـممكن است!
آثار تعجب و غوشهعالى در הيانه رودن هديدار شد.



رودن دوباره خواست حرف بزند. ـ آحا آخر اجازه بدميد...
ـ خارج شويد! خارج شـويد! الكر مادموازل اينجا نبود اتلكا از يك نغر انتحام مـىكرفتم. رودن با احتياط به آدرين نزديك شـد و در حالى كه داكوبر را نشـان ممداد كغت:



 آنكاه از جيب خود هاكتى در آورد و به آدرين داد. ـ خوامش مىكنم اين هاكت را به او بدميد! انتحام من همين است آدرين بس سرباز نزديك شـد و با مداى كرمى كغت:
 ـ مـادموازل، معذرت مى خوامـم از اين كه ميان محبت شما دويدم. آنكاه خطلاب به رودن كغت: ــاز مادموانل تشكر كنيد و بيرون برويد. اكر در اينجا بمانيد من ميج كونه مسئوليتى نغوامـ دانشت.
آدرين ميان حرفهاى داكوبر هريد و كغت:

 اين را كات و هاكت رودن را بـ دست داكوبر داد.

 ـ صليب من! مليب من! اين مليب كمشّده منست!
 ناكهان با سرعت از اتاق خارج شد و از دو اتات ديكر كذشت. از بلهما ابائين رنت و در آخرين بله به رودن رسيد.
ـ آتا خوامش مىكتم بركرديد.
ـ عجب بساطلم است! هند دقيته پيش شـما دستور بيرون رفتن مرا صـادر كرديد. حالا مىكوئيد بركردم! برایى جها
 K14 تومين كردم، در مقابل يك عده مرتكب عمل زشـتى شـدم و بايد در معابل آنها از شمـا مـعذرت

ــ آغر آهاى عزيز من غيلى كار دارم.
 هاغشارى ممكرد.
ـمن اين هيزما را نمىدانم، به شما مـىكريم كه بايد بيائيد وكرنه اين سععادت بزركى كه شما براى من به وجود آوردهايد نالص مـمماند.


رودن كه از نغس التاده بود كغت:
ـبا هـ سرعتى مرا بالا آورديد!
ـ آاها، حالا در هضور مادموازل بـ فطاى خود اعتراف مىكنم. از توهين و بد رفتارى

 سرباز دوباره دست رودن را به دست كرفت و صسميمانه فشرد.
 شما را برای آمدن به اينجا... سرباز كه سـغت متعجب شـده بود يرسيد:
 ـ آرى نامـا من بود ولم هون مـترسيدم كه مبادا آكرينى دام بديدى كسترده بـاشد

بيش از آن هيزى ننوشتم.
 رودن به مـداتت و سادكى بـ مانند سر را بـ عـ علامت مثبت تكان داد. آدرين با لبغندى كخت:
 كردهايد؟
داكوبر كه از خوشـعالم سر از با نمىسناخت فرياد كشيدي:

- هس هرا و هتى كه وارد شـدم اين را به من نغنتيد.

رودن جوابب داد:


HIV من شما را مميشه با آكرينى ديده بودم، و در نخستين ورله...

ـ اين دختر عزيز برای شما تعريف خوامد كرد كه من.ندانسته آلت دست اين ســغص شده بودم ولم شمين كه به خبانت ال هـى بردم از راه كع بركشتم و به راه راست آمدم، آرى آمدم شرالتمندانه زندكى كنم. آدرين به داكوبر كات:





 رددن با صداتمى بلند كات:




$$
\begin{aligned}
& \text { مورد تهديد اين مرد خطرناك ترار آر دادند. } \\
& \text { داكوبر يرسيد: } \\
& \text {-هطور؟ }
\end{aligned}
$$

- هرا دور ممىدويم، خود شما نمونه كامل ممانما مستيد. خيال ممككيد كه جريانات اتمات
 داكوبر متعجبانه سؤال كرد:
 "نونيت بدن جواب به سؤال داكوبر ادامـ داد:




باريس ممانعت شود. آدرين كنت:




ـ شما بـ علت نداشتين كذرنامه در لايزيك توهيف شـديد، اينطور نيسـ؟




 كه سرباز امهراتور همدر بـ صـليب خود علانمند است، ديعر معطل نشُدم و فورا آن را در جيب خود كناشتم. آدرين كات:
ـ خوب كارى كرديد. ولى اين آكرينى هه تدرت عظايمى دارد كه هــنى بــا كنــورماى خارجى نيز رابطه دارد؟
رددن با وسئت اطراف خود را نكاه كرد و با صـداى آمسته كات:






 مادموازل، يك بار ديكر خوامشى مىكنم كه اينجا جاى اين سؤالها نيست آدرين معهنان با فشارى مىكرد: ـ آكا، بعرئيد، بكوئيد. رودن، كه آدرين، داكوبر و مايو را دور خود جمع كرده بود، با تيانهاى اسرارآمـيز و صسانى آمسته شروع به صحبت كرد: ـآيا تاكنون اسم جمعيتى راكه بايهماى تدرت خود رادر سراسر راسر زمين مستحر كردهه، و


 به جاى آنان مىنشـاند، نشُنيدهايد؟
_ـ آها، اسم، اسم اين جمعيت هيست؟
رودن، دوباره نكامى به الطراف خود انداخت و بازيكران ديكر صـعنه را نزديكتر خواند

آدرين، كه با اهتياطماى اسرارآميز رودن، منتظر شُنيدن يك اسم عجيب و غريب بود.

 رودن با اضطراب و وعشت زياد كنت:
 عبرت كرفته باشيد و از آينده بترسيد، زيرا بيش از مر كس ديكر مزه ضرب شـسـت آنها را هشبيدايد.
آدرين لبخندى زد و كنت:


 اعضاى Aمين جمعيت، يعنى آلت بی اراده دست آكرينى است. - يعنى آتاى باله ينهو

آدرين كه از لحن صحمبت كردن رودن، تغيير حالت داده بود متنكرانه كنت:







 آدرين مرياد كشيد:


 وميت نامـ جد شما به هـ نكاتى هـى برديم؟
 هنجاه سال منوز مم بازماندكان او دستغوش تهديد و انتحام اين جمعيت ترار دارد. آدرين سـخت به وحشت المتاده بود:
 ـ دختر عزيز، اسلمه شما احتياط، خوددارى كامل و احتراز دانمس از مر هيزى كه به شما نزديك مىشود.
از تنغر و وحشت مايو نسبت به رودن، چيزى كاسته نشـده بـود. بـا وجـود ايــنها، از نصـايمى كه او به مادموانل كاردوويل كرده بود، راضمى به نظلر ممرسيد. ولم آن نكامى كه
 موالقق او را تتويت كند و سوه ظلن حاصله را الز بين برد. هنين وانمود كرد كه يك موضوع بسيار مـهمى را فراموش كرده، و ناكهان فرياد كشيد: ـ عجب! فراموش كردم! هـ ممى غواستم بكريم؟ سهس متوجه مايو شُد و سوُال كرد: ـدهتر عزيز، ممدانيد خوامرتان كجاست؟

 ـ آكا، هند روز است كه خوامرم را نديدهام. ــآرى، وضـ الو هندان خوب نيست، من به يكى از دوستانثى وعده دادهام كه كمكى به او
 رددن از بيبش بسته هولى در آورد و به مايو داد.

 دربان بكونيد كه از طرف آحاى شارلمانى يا رودن آمدهايد، هین من به مر دو اسـم در اين
 عاهل باشد مـهنان به الو كمك خوامد شـد
 جواب رودن را بدمد، در باز شد و بازيرس در آستانه در ظامر كرديد. تيانهاش غيلى كرهته ممنمود.

- جس دغتران مارشال سيمون هب شدندو ـ متأسغانه آنها را نياورددام
- يس كبا مستند؟ هـ بلانى به سرشان آمده! تا هيريروز در صومعه بودند!





 ولى متاسغانه اثرى از اين دختران نديدم. آدرين نااميدانه كنت:



 مايو كه الطرالـ خود را نكاه ممكرد كانتا ــمادموانل، نمىدانم كجا رفت! اينجا كها نيست


 مادموانل كاردوويل كنت:

بود، ممتوانست كارى برالى ما بكند. بازيرس كات:
 تعجب اينجاست، كه هند لـطن بيش به قدرى داكوبر در فكر و خيال فيال فرو رفته بود كه






مـدا به خود آمد، فريادى كشيد و بـ طرم در شتافت. در باز شد و مـارشال سـيمون در آستانه آن هديدار كرديد.




 سربازيش راب با خوبى نشان ممداداد.
 داكربر هين و هروك صوردتش باز شدو و بیى اختيار سرباذ بير رادر آغوش كشيدي:
 مارشال جشمان اسكباد خود را ياك كرد و باصدانى كامالكال للران كه از شدت تأثرش مكابت میكرد كنت:
-بسبار خوب! هس برایى ـآرى مارشال، اما تا ههار ماه ديكر به نتعويقا امتاد. - يس ذنم كجاست، بهعام كجاريتو
 سيمون با تعبب و در عين حال افيط انطراب يرسيد:




- ذنرال... ذنرال.



 عجيبار كغت:
- مادموازل شما! شما خريشاوند إمرذندان منی"...




 نديدهام. من هس از اين مدت طولانى به اينجا آمدهام و حالا به جاى اين كه سـعادت ديدار لو
 من در اينجا مستند؟ داكوبر ملل بيد مىلرزيد و از زير باران نكامهاى سيمون مىكريخت. گلب آدرين بـه
 ميمون از اين سكوت به كلى مبهوت شـده بود، كامى به داكوبر و زمانى بـه آدريـن نكـاه

مىكرل، كم كم متو شش شـد و فرياد كـيُيد: ـداكوبر! متل اين كه هيزى را الز من غنهان مىكنى... داكوبر، با صـدائى لرزان كات: ـ زُنرال، من غلمط با دختران شـما از سيبرى آمدهام. سيمون با مدائى جكرخراش فرياد كيّيد: ـ مادرشان! مادرشـان! ـيك روز هس از مركاو، با اين دو دغتر يتيم راه افتاديم... ــمرك... مرك...
سـكوت تأثربارى در فغـاى اتاق حكمفرما شـد، مارشـال، با شنيدن ايـن خـبر، رنك از رويش هريد، تعادل غود را از دست داد و روى يكى از صندلمهـا افتاد و مصورتش را در ميان



داكوبر در جاى غود بـ حركت ايستاده بودند و به نتطه نامعلومى نكاه مىكردند.
 يالفت، آمسته از جا بلند شـ و با صـدائى تأثُّ بار بـ آدرين كهت: ـ مادموازل معنرت مى موامم نتوانستم جلوى احساسات غود را بكيم. اجازه بدميد كه مرغص شوم. من از دوست با وغائى كه تا آخرين لحنات با زنم بوده فيلى چعيزها بايد بهرسم. غوامش مىكنم كه مرا نزد دخترانم رامنمائى كنيد! آدرين جواب داد:
 در كار بوده، آنها رااز دست مرد شـريغى كه از اعمات سيبرى آنان را تا اينجا آورده، ربوده و در يك صومعه مـغى كردهاند.

يير سيمون با حالتى خشمناك و تهديدآميز به طرف داكوبر بيش رغت و فرياد كشيد: -مسئول تمام اين جريانات تو مستى!



 آنها به عمل آمده بيهوده بوده استر آتها بير سيمون از شيدت خشم سر تا با با مى لرزيد فرياد زد


آنها نمىدانتد كه با هه كسى سر و كار دارند؟


 رودن راديد مادموازل كاردوريل بود. بـى اختيار فرياد كشبد و به طرف دختران شـران شـتافت.
 رودن در حالى كه بير سيمون را به دغتران نـُان مىداد، آمسته كات: ـدختران عزيز، اين هـد شماست! شور و شعف آدرين بيش از ممه بود.


 رودن به كنار در تكيه داده بود و شنين مىنمود كه از تماشاى اين معنه سخت متأثر

مادموازل كاردوريل، در حالى كه به رودن نزديك ممىد كار


 با صدانى لرزان كنت: ــآكا، شما با اين عمل هيميت مرا خريديد

مثل اين كه رودن از تماشاى اين ميعنه هي جوثل و غروثل بـ طالتت شده بود زيـرا

ـدوستان عزيز، بس است، در میییت ممين اندازه تشكر از سر من مم زيادتر است، از طرفـ من از مارشال معذرت بغواميدو بكرئيد كه سعادت ديدار ايشان براتى من كافى است. آدرين كات:
 رودن، بالحنى سرشار از مهر و م ممبت اضانـانه كردي





 بك ساعت بعد، مادموازل كاردوويل و مايو، مارشال سيمون، دز و بلانش و داكوبر از تيمارستان دكتر باله ينه غارع شـده بودند.


 مىانتد.











 يك هنین كار بستى تن در داده بود؟




دنباله اين صحنه، به اين سؤالما جواب خوامد داد. فغط مىتوان كغت كه اين آدمكش،

 مختمر.كه مخصوص شر شرفيان است كغت: ـوريت كذشت، اين بيرمرد خوش قلب نيامدي
 نشّسته بودند بكى مادموانل كاردوويل و ديكرى فلورين.
 است كه نكامى بـ عوادث كنـئته بيافكنيم.



 آدرين، براى اداره المور داخلم منزل خود بـ اشـيا














 نيز فتط در اختيار شـفصاو بكذارد. آدرين كه اخيرا به توسط مايو از اين جريان مطلع شده

بود، اعنمادش به غلورين دو هندان شـده و فورا وظيفه بسيار محرمانانى را كه مراتـبت از امور منزل شامزاده جلما بود به او واكذار كرد دي





 بود.
هوالم ساعت ده صبع بود كه مبه، لباس مخموص آدرين را بـ اتاق خواب آورد كه به تن او بيوشاند.

- يس خلودين كجاست؟
 اعضار كرد و او صبع بسيار زود از منزل غارع شدو معين كه مراجعت كرد دوباره نزد او رفت و منوز نيامدهـ.



مايو با رنكى يريده وارد اتات شد و با صدائى لرزان كغت:


ـ آهاى رودن.

آدرين، كه اين اتهام رااز دمان مايو مىشنيد بى اندازه متعجب شـده بود و او را خيره
خيره نكاه ممكردي.

 ـاو!



KFH


ـديروز هولم را كه آهاى رودن از طرف بك شـغص خيرنغواه برایى خوامرم سغيز داده
 دوباره به ديدنش خوامث آمد، امروز ممين كار را كردم، آرى ديردز آقاى دودن آكرينى را به مضور جذيرنته.
مادموانل كاردوويل فرياد كسيد: ـآكرينى!





 هس از دو ساعت آكرينى بركیت و با با رودن ملاهات كرد.




 شـا بى اندازه نكران مستم.







 و به ممين بهت داستان را براى فلورين تعريف كردم. او مم متل من، شايد بيس از من از از
 - به عغيده من، نبايد مادموانل را حالا از خواب بيدار كرد. اكر دو سه ساعت ديرتر از از

 درشكه شد و بيرن رفت رين
آدرين لبغندى زد و كغت:





ممين كه آدرين خواست جواب مايو را بدمد، فلورين وارد شد. مادموازل كاردوويل به مصض مشامدهُ هياند جيريشان او، جرسيد:




 آدرين كه بيش از بيش مضبطرب شده بود با با بى صبرى كخت:

ـ خوب هـ شا شدو


 لورين ادامه داد:




 ـمادموازل، مىشينويد! حالا مسلم شـد




رودن بود. زيرا بلاناصله سوار آن شـد و بــ كـالسكه هـى كـغت: nكـوهه بـلانش، مــنزل

مادموازل كاردوويل فرياد كنّيد: ــنزد شامزادهـ.
ـ آرى مادموازل.
آدرين به نكر فزو رفت و سبس كغت:
ـدر صغيچت مىبايستى امروز او را ملاتات كند.

هربانم توطئُهاى او خوامد شده، خيانت مىكند.
ناكهان مادموانل كاردوويل از جا بلند شـد د فرياد كـيّيد:

- بم شـرف! يك هنين خيانتى! انسان به ميع كس، حتى به خودش هـ هم نمستواند اعنماد

داشته باشد.
\$لورين ادامه داد:
ـدر منكام مراجعت، مسهاش فكر مىكردم كه به هه وسيله مادموازل بايد از اين جريان
مطمـُن شود.
آدرين با تعجب به ڤلورين نكاه مىكرد:
ـ متصسودت هيست؟
ـ آتاى رودن با شـامزاده خلوت مىكتد. شـامزاده جلما مميشه در سالنى كه مشرف بـ بـ

 آنان كوش داد، و تا يك سـاعت ديكر مادموازل خواميد فهميد كه، آتاى رودن هـن

مادموازل كاردوويل فرياد كشيد:
-
ـ ــا مـ بـ آنجا مىردويم. و براى احتياط بيشتر، اول من وارد مىشوم و اكر موفعيت

مادموازل كاردوويل با عمعبانيت فرياد زد:
ـ جاسوسسى... مكر ديوانه شـدهاىی؟!
 بين مىبرد و يا آن را به يهين تبديل مى مكند مابي كه هـد لحظه به فكر فرو رفته بود ناكهان سر را بلند كرد و كنت:
 وسيله خيلى دشوار و خطرناك است، اما فخط او است كه مىتواند ماميت آكاى رودن را بـ خوبـ روشن سازد.
مادموازل كاردوويل به نكر فرو رفت و سبس بـ فلورين كغت:

- برو به آهاى بون ويل بكو كالسكه مرا فورا ما ماضر كـر كند.

ڤلورين نتوانست از خوشـهالى خود جلوكيرى كند و فرياد كشيد:
ـمادموازل موالثت كرديد!
اشكك در هشمـانش حله زد.
 بمىحمانه، بايد خود را آماده كرد.

 رامنمانُى فارنيكا وارد اتاق شامزاده جلها شـد، او منوز درباره كتهمانى فارنيكا فكر مـىكرد

و متوجه ورود رودن نشد.
رودن با صـداى بلند به فارنيكا كغت:

اتاق نـنود.
 لمثك هس از غروج فارنيكا، مادموازل كاردوويل و غلورين به كغانه كه ديوار به ديوار سالن بكامزاده جلما بود، وارد ششدند. صـداى بسته شُدن در شـامزاده جلما را به خود آورد. از جا



ـ هدر عزيز، معذرت مى وغوامـم.

 دوباره معذرت مى غوامم.
 مندوستان است، و اكر اينطور نيست، شما اين طور فكر كنيد.
 هلهم و آن كسى كه اكنون جاى او را كرغته، به يادم ممآورد.


در هـيقت شما را الز زندان بيرون آوردم و از شما خوامش كردم كه در اين منزل مـمر كه كا
 ـ شامزاده عزيز، ممين امروز مـ ممىتوانيد.



بيشّر نداريد. دوست خيلى خوب ناياب است.

ـالبته بس شما دو دوست داريد، يكى من كه مىشـناسيد، و ديكر يك دوست ناشناس كه ميل دارد مـانطور نانشناس بماند. 9-
ـ شـامزاده عزيز، قبلا به شما كنتم كه اكر اين دوست شــناغته شـود، خـيلى نــاراحت خوامد شد.
 كسى اظلهار علاته و دوستى ممىكتد نبايد علاته خود را مخفلى نكهدارد.
 احساس ناراهنى كرده و فرياد كشيد:
ـ عجب! اين هب حرفى است اكر اين دوست زن بود!
 ـيك زنَ اين دوست نـن است؟


$$
\begin{aligned}
& \text { جلما با صـداى لرزان تكرار كردي: } \\
& \text {-يكنْ؟ يكنْ؟ يك زن باريسى؟ }
\end{aligned}
$$




 شُديد سيرد، و با صدائى كاملك لرزان كا - بس اين خانم بـ جالى مادر من است؟


 شـامانه زندكى كند، من در اتاق مجاور بانمس ليره طلا در يك صندو
 جلما تكانى خورد و رودن فورا اضافـافـ كرد:






 رودن با تعجب دستها را به مم ماليد و ككت:

 نه تنها نيات خود را از نظر ديكران نيوشـانيده، بلكه مركِ را به تسليم در معابل احساساسات درات بست، مكر و فريب ترجيح میىدمد.







 كسى ديكرى نبود مات و مبهوت ماندي

 به محض باز شدن ينجره، رودن خود را به كوجه على هب زد و و از فرط تعجب فرياد

$$
\begin{aligned}
& \square=\square \\
& =\square, ~
\end{aligned}
$$


 آدرين با صداى آمستعاى جواب داد: -اوه! مركز!
آنكاه از تعجبى كه جواب غير منتظر الش بر بر جلما بامى كذاشته بود استناده كرد و به سرعت در بشت كلها نابيديد شد. در ممان لمطهاى كه غلورين از بشّت كلها بيرون آمده بود و به سرعت به دنبال آدرين مىشـتانت، رودن با صـدانى آمسته بـا او كغت: - بايد فردا كار را با مايو يكسره كردن


 كات:
 نن هيرى است، شامزادهُ عزيز ممدانيد هرا؟ زيرا اين دوست زيباى شما دلبـاغته بكمى از جوانان اين شهر است.






 داخل مىشودر.




 KWV هشمش بـ بك كـد التاد و محتويات آن را مم زير و دو كرد، الما هيزى نيافت. فلورين سخت

مضسطرب شد، همنماى صوورتش در مم فرو رغت؛ فكر كرد كه جاى متأئر شـدن نيست، بلكه


جستجوى تمام كارتنما را بيهوده ممدانست، اما دوباره به سراغ كارتن اولم رفت و با



 منوجه شود از اتاق بيرن آمد، زيرا مـىدانست كه مايو هند ساعتى نزد مادموانل كاردوريل خوامد ماند.
فرداى آن شبّى كه فلورين به يك هنين عملى دست زده بود مايو تك و تنها در اتـاق
 نن مسن و مهربانى كه بر طبق دسنور آدرين، كارماى مايو را انجام ممىداد وارد اتات شُد و كهت:
ـمادموانل جوانمى آمده و مى خوامد دربارة مسئلة بسيار مهمى با شما كنتكو كند اسم او آكريكول بودون است.

 آكريكول به ممض مشامده مايو او رادر أغوش كرفت و غيق بوسهماى برادراناش

> - مايوى عزيز سـلام!

مايو از دبدن نوار سياميى كه بر بيّيانى آمنكر جوان بسته شـده بود فريادى كـيّيد:


 روع بزركى دارد.






مايو دستهاى آكريكول را كرفت و كغت: ـ أكريكول ممدانم، مىدانم.


 صصعتى نكنه، به خود كنته بودم:



بع ازدواب ممانديشم.


 خود از ياى در آيد و از اين راز نهانته ديرين يرده بر بر كيردي
 بالاخره تمسيم خود را كرفت، سر را بلند كرد، نكامى آرام به جهره آمنكر جوان افكند و با با صدائى محكم كخت:

 جز يرده زيبا و خوس نكار عيّق هيزى نمىيبنم. ـاو غيلى زيباست؟

 مانند گّب توست. مايو لبخند زنان كنت: -جشمانار مثل جشمان من، و تلبش مانتد قلب من استْ. خيلى عجيباستك ما ما اينغدر به هم شباهت داريم.
آكريكول متوجه لحن تمسخر آميز اما نااميدانه كلمات مابو نشد. مايو دوباره كنت: KWq او خوامر يكى از رمغاى من است، مادرش رياست رختشويغانه عمومى كاركران را به




 اعتماد دارم، بارها به من كغتهاىي: - آكريكول، از اين شـفص دورى كن، با آن شـفص دوست شـو بـ فلان كس اعـتماد داشته باش...."
و مركز مم الشتباه نكردداىى. حالا مم بايد ممان رامنمانىما را به من بكنى، من ترا بــ


 كودكانه باشد، ولم من اينطور مستما مايو با جسارت تهرماناناناي كخت:





 اسكهايش خشكيد.





 مـدوديتى تائل نمىائد.

 KF.

فلورين كه از عزيمت مابو مطلع شـده بود تا مدتى از روز را نزد آدرين كذرانـيد و از





 احتياط از اتاق مايو خارج شدر

 مر طور شده از رازماى نهنته مايو كه هيزى جز جز بيان احساساسات ساداده و صميمانه و همییى او نسبت بـ آكريكول نبود با خبر شود انود.

 را سر جايثل بكذارد و ضمنا تصميم كرفت كها اين بار در متابل رودن هم تسليم نشود، امـا

السسوس كه خيلى دير شـده بود!





 وجدان يس از انجام دادن وظليفه است بديدار بود.


مشغول تهيه تلم و كاغذ بود زير لب زمزمه میى ايكرد:

 احساس كردم كها اين دفتر مهربان لايق آكريكول است و مىتواند سـعادت او او را تأمين نمايد

 مايو در حالى كه اين كلمات را زير لب ممكغت كارتن را از داخل كشوى مـيـيز بـيرون



 خواندن نامه كرد: مادموازل،
وداستان مشتق شـها نسبت به آكريكول به تدرى شـيرين و مهيج اسـت كه در


 معروم ماندهاند، از اين به بعد بتوانند از آن اطلكاع يابند. البته نـىتوان خاطرات ماشتانه را در سر مركوى و بـازار بـهـــون مـردم رسانيد،كرومى از ثــنيلن آن مىكريند و مدهاى مى مغندند. نكتهاى كه بامث تعبعب آن دسته مىشود اين مده را مىغنداند، هیه مىتوان كرد. زندكى مهين اسـت ولى هيزى ایه يقين است، خاطرات شمها سر و صداى زيادى توليد خوامدكرد. "ولى هون ثـها موتعى كه مىخوامتتيد براى نوع دوستى به ايـن قـمـر وارد



 تبريكات به سوى شهـا كه ديكر فرصت مر خارانيدن مم برايتان باقى نـخغوامــد
 دفترهة خاطرات شها دسـت به دسـت مىكردد.
يكى از دوستان شـها ريكـ ما يوى حقيفى،

- وای! يجردردكار!!

اين بود حرفى كه مايوى بدبـغت در نهايت وحشت و بهت توانست بيان كند. تنها منترّ
 مادموازل كاردوويل و يك دسته افراد بی شـرم و موهى از مـعتويات خاطراتش بود، زيـرا
 اين ضربه به قدرى شـديد بود كه مايوى بيجاره از خود بيخود شـد و لــظهاى مبهوت و

بیحركت در جاي خود باقى ماند، جشُمانش به نقطه مبهمى دوخته شُده بود ولم ناكهان بـ ياد يك اجبار وحئت بار افتاد.


 تيرهاى مسخره و تـتاير مردم ترار دمد.

 مادموازل كاردوويل را ترك كند.


راميلوارمكه مادموازل كاردوريل ازكمكى كه به من كرده مهيثـنه ســعادتمنـد


كرد مرا ببغــدند.
 برد و به شعلهماى سوزان آتش سيرد. آنكاه برایى آخرين بار نكاه تأثر بارىى بها اين اتاق مبا مبله

 استقبال امريمن فتر و بيجاركى بـتـابد حتى اين بار مادر آكريكول مـ نيست تا با با سـنـنان




 كوفت.
در منزل مادموازل كاردوويل باز و دوباره بسته شـد و بدين ترتيب آدرين از نكهبان و رو ري
 مواظب نتشههاى او بود، راحت شـد
 را بـ اطلاع او رسانبد. رودن مم در جواب آدرين اين نامه را فرستاد.

مادموازل مزيز



 بدون ثـك آينده تغهايا را به نغع او روشن خورامد رامكرد.





 اق بدون اين كه جرأت كند ملت فرار خود را براى شـها شرح دمد، منزل شـها را ترككرده.


 امتماد نداشته باشيد. اين حتيدة منخلص، يعنى چـاكر شمـاست.

## شورش در كارخانه آقاى فرانسوا هاردى

صبع يكشنبه، بعنى مـان روزى كه مادموازل كاردوويل نامه رودن را درياني ريانت كرده






 مى مردند كه جاى كاركران خوشبغت فرانسوا ماردى باشنـند


 شمعلور سازند.
 بود، زنان اين كاركران را نيز سغت تحت تأثير ترار داد. در اين ميان هند تن از عمار ان بال بارون






 اين عمليات خصـمانه دست بزنند. به مصين جهت كردانتدكان اصعلى اين صـعنه مجبور شدند





 رنيقشّ جام شُراب را بلند كرد و كغت: ـفرزند، سـلامنى تو!




بيرون آورديد؟
-برایى اين كه آدم نوع دوستى مستم.

استفادهای كنيد؟
ـيك آدم خوشكذران كه بـ ريا از كيسه فنوتش خرج مىيكند و ممه شب رادر مبان مى


 جرا آنتدر بافشارى كرديد كه اين نامه به دست خود شـما داده شـود؟؟ داشتم در اين زندان



 دارد، ديكر مرد نسست. درست در موتع مناسب، تدرتشّ سلب مىشّود. فكر اين حـرفها را

نكن، بنوشيم.
-مى بريز، امـا سرم كيع ممىود.
-بنوشيم...




من به عنوان طعمه استهاده كنيد و آنها را نيز به دام خودتان بياندازيد. شُما بايد يكى از اين
 آتش توباست.
-يعنى اينتدر بزدل مستيد؟
ـمن تمام بدنم از كلوله سوران است! كافيست بكرنيد: "بـ بيش" و ببينيد جه مىكنم حالا بكوئيد ببينم موضوع هيست؟
_شايد عدماى از كاركران فرانسوا ماردىى را بـسناسيد؟






ـ خوب، بعدأ هه بايد كرد؟

ــمان كارى كه شما ديشب كرديد. نوشيدن و خنديدن و آواز خواندن و عادت كردن به



 من نمىدانماين شراب است يا نه، اما مى الموام كه كه با آن خيال خود راراراحت كنم، به شرط اين
 در اين منكام در باز و مههانـانه دار دار دارد شد

 جوانى كه از تيانعاش آتار موش و زرنكى هويدا بود، وارد اتاق شد جوان بـ مصض ديدن مهمان موروك فرياد كشيد: ـدورنو!
ـاوليويه، بابا هه عجب! كسى رنك تو را نمىبيند. موروك فرياد زد:
آنكاه با دست دورنو را نشان داد و كخت:
ــاز خود ماست، مـىتوانيد آزادانه بكويُيد، جس جرا تنها آمديد؟
ـالبته تنها آمدهام، امـا از طرف سـاير رنتا نمايندكى دارم.
مورى نغسى به رامنى كشّيد:
ـ خوب! هس موافتت كردند.
ــنه آنها جبول نمىكند... من مم ممين طور.



 تشريع شد، و او مم ما را حانع كرد.
 ـاينست آخرين حرفـ مانـ
ناكهان دورنو از جا هريد و كوشها



 ــآقايان! در ميان شما كاركر كارخانه فرانسوا ماردى مست؟ اوليويه كنت:
-من.
 اين جا كاركر كارخانه ماردى هست. و اكر فوراً به آنها تسـليم نــــوند او را تــطعه تــطعه مىكنند.
اوليويه نكاه تهديدآميزى به موروك و دورنو انكند و فرياد كشيد:

مىافتادند!
دورنو با لكنت جواب داد:
ـاوليويه! من... دام... هركز!
مهمانغانه دار، بدمن اين كه فرمستى براى اوليويه باقى بكذارد، بازوى او را كرفت و بس
 بالا مىآمدند، مىلرزيديد دورنو مرياد كشيّيد: ـاوليوبـ! خود را نـجات بدهـ هنوز دورنو حرف خود را تمام نكرده بود كه در سالن بزدكى كه جلوى اين اتاق ترار

مهمانفانه دار كه با وحشت دستها را بـ مـ ممىماليد فرباد كشيد: _آمدند!
 اين طرفت بود و منوز در نجات خود ترديد داشتت. سبس هنجره را به بست و با عجله خود را






$$
\begin{aligned}
& \text { و خشّم فرياد و عربده ممكشميدند. } \\
& \text { دورنو بی اختيار فرياد زد: } \\
& \text { - بنـك شُروع غوامد شـد } \\
& \text { عدهاى فرياد كشيدندي: }
\end{aligned}
$$






هرخهاى معدن مى موروك، به مهمانغانه دار، كه از مرط وحشت سر تا با ممىلرذيد، رو كرد و با صداىى بلد كنت:
ـ شراب بياور! ممه مهمان من مستند.
kikq آنكاه از جيبش متدار زيادى بول در آورد و جلوى مهمانغانه دار ريغت. طولى نكسيد

# كه بطرىماى شراب در مقابل موروك به زمين كذاشته شـد. 

 موروك، بطرىىماى شراب را ميان حاضرين تقسيم كرد. ـروما بنوشيدا!دورنو، با وجود حالت مستى، متوجه خطر شور شده بود بود و زير لب زمزمه مـىكرد.




 در همان منكامى كه انبوه جمعيت از حياط كاباره خارج مىيُد، موروك و دوردنـو از فرصت استفاده كردند و نايديد شدندا



 سبيلماى مرداناش انداخت از از مقابل آينه كنار آمد و با عجله از اتاتق خود خارج شاده، تا بـ ديدار آنزل رود.
 تابستان كاملأ خنك و در زمستان كاملألا كرم بود، مقابل در منزل مادر آنزّل توتف كرد و ور هند ضربه به در نواخت

 نداشت، با سادكى خاص لباس يوشيده و در در كنار مادر نشسـته بود. هنكامى كه آكـريكول



 آنزل، يس از بوسيدن مادرش، دست در دست آكريكول از منزل خارج شد و و كردش و

تماشاى آنها آغاز كرديد.
 محوطه رااز خوابكاه كرفته تا آبدارخانه، آشيّخخانه و نامار خانه به نا نامزد خود نــان دان داد.

 بيّ میى آمدند، در فضـا طنين انكند.



 بود.
اين افسر كه با آن اندام رشيد و با اين فيانه بر افتغار ردى اسب جنكى خـود تـاغت ممىردد، جز مارشال سيمون كسى ديكرى نبود انـي

 سرعت به طرف شخمسى رفت كه آنزل و آكريككل منمذ او را نديده بودند.

 آرامى بيش میى آمد. مارشال ييرمرد رادر آغوش ككيد: ـسـلام بدر!
هدر سيمون هس از هند بوسأ كرم و بدرانه خود را الز آغوش فرزند شيجاع خود بيردن آورد و كنت:
-فرزند كلامت را بكذار.
آنكاه لبغندى زد و و اضانه كرد:


سرى مم به شـما بزنم.
-خوب جه خبر؟ مثل اين كه هريشانى؟
 بيرمرد كه از اين حرف سخت مضسطرب شُده بود كغت:

- بس برويم منزل.
 كه معمولأاو را دوك خطاب ممىكردند، بـى اندازه متعجب شده بود بـ آكريكول كغت:

ــ آكريكول، هطور؟ اين كاركر يير. آكريكول با صدانئى لرزان كنت:
 است كه مدت بيست سـال، تصت فرماندمى او در جنكها شـركت مىكرد.
 با او مهربان باشد! اين مارشال بايد آدم بسيار خوبى باشد اما هس هـرا هدرش را ها در ممان

شـغل كاركرى باتى كذاشتـ9

 معهنان كاركر بماند و كاركر بميرد. آنצل و اكريكول، در ضمن اين كاتكوما، محابل در ورودى خانهماى عمومى كاركران

رسيده بودند. در اين موتع، نن مسنى كه خيلى سـاده لباس هـوسبده بـود، بـا حــالى هـريشان نـزد آكريكول آمد و كغت:
ــ آكا، فرانسوا ماردى به كارخانه مراجعت كرد9
 ـ معلوم نيست كه هـ سـاعتى به اينجا خوامد آمدى ـ خيال نمىكنم كه كسى از سـاعت ورد او الطلاع داشته باشد، ولم دربان كارخانه، كه
 وتتى كه اين نن ناشناس از محابل آكريكول دور شـا

 بود. ـ آرى مشل اين كه كريـ كرده بود. بيهاره؟ شـايد آمـده بـود كـــ از فـرانســوا مـاردى


 كه اين كارخانه را بنياد كذارده.


او خيانت مىكرد، در آن نشسته بودند، وارد حياط شـد. هند لیظه بعد، درشكه مـعر ديكرى مـم كه از طرف باريس مـى آمد به كارخانه فرانسوا





 شـفص را به خوبى درك كنيم.













 سعادتمندترين افراد ممىانست.





 كه باعت دور مدن من من از اينجا ممىشود بيزارم



بع شما مديونم، مطمُنم كه مركز نخوامم توانست دين خود را ادا كنم. ـ مارسل عزيز، ما كه اين هرفها را نداريم، مكر مال من و مال تو دارد؟ تمـديق مـكـيـ
 ما را بكيرد، آيا نبايد از داشتن هنين دوستى كه هس از مرك مادرم، تنها همدم و ممراز من است، خوشبغت باشم؟ بله ساكى، كه غيلى نارامت شده بود كغت: ـ دوست عزيز، از اينها بكذريم، مرا كنار بكناريد. حالا از كسى صحـيت كنيم كه براى شما از مادر مم مهربانتر است. ـ مارسل عزيز، متصود شما را ممفهمم. من كه ميه هيزرا الز شما ينهان نكردهام، زيرا
 روزه عشق و صصميمت من نسبت بـ اين زن افزايش مىیابده و او تنها كسى است كـه مـن
 ولى بالاخره بايد مـه هيز را به سما كاتت مادرم كه از جريان ماركريت بى الطلاع بود بـ به تدرى از اين زن تعريف مىكرد، كه عشیق او را در نظلر من به صـورت يك هيز مـــدس در آورد.
ــاز مـه اينها كذشته، ميان الخلاق و دوحيات مادام نويزى و اخـلاق شُـــا بـه لــدرى شبامتماى عجيب و غريب وجود دارد كه آدم مات و مبهوت مـىـود، مخمسومأ عـلاتك ديوانه وار او به مادرلث.

 بوده به شما ترجيع دادم، ثخط شما را به مادرم نمعتوانم ترجيع دمم!؛ در اين مولع نوكرى وارد شـد و كغت:
 ـدوست عزيز اجازه مىدميد؟
ولى دمين كه بله ساك تكانى خورد تا به اتاق مجاور برود، ماردى افـافه كرد:
 آنكاه خطاب به نوكر خود كنت: ــــو بيايند. ـدرشكه هـى مى ـوخامد برود. ــنه، نه، صـبر كند، بايد آكاى بله ساكى را به باريس برساند. نوكر خارج شد و هس از هند لحظه سر و كله رودن هديدار كرديد. اما بله سـاكى او را
 انجام میكرفت.
دودن، در حالى كه هر دو نغر را زير باران نكـامهاى دتيق خـود كـرنتـ بـود ســـلام بلندبالاني كرد و كتى: ـ آتاى ماردیى - خودم مستم، هـا فرمايبثى داريد؟
 خودتان تنها باشكيا.

 بنهان نمىكنم.
دودن، يس از لـطهالى ترديد كنت:






 خيانت بزركى كرده.
-بغرمائيد كا اسم اين دوست هيست؟

بلاساكاز شنيدن اسم خود، رنكاز رويش يريدو متل مردهسياه شد. باصدانى كاملاً لرزان و با زهمت زياد كِت: .
ماردىا، بدون نكاه كردن بـ بله ساك، و بدوناين كه متوجه تغيير حالت او بشود.از جا يريد و دست رودن راكرينتو ورينياد كثيدي: -بس است! دوست منـ!
آنكاهاز هشمانى كها از فرط خثم قرمز شده بود، و و بالعنى تمتيرآميز اضافه كرد:
 رودن با خونسردى جواب داد:

ــآرى او را منهم مىكن.
ــ او را میشناسيد9
ــ ـركز او را نديدهام.

- جس جكونه اين تهمت را بـ او مىزنيدؤ هطور جرأت مىكنيد كه او را به خيانت آن مـ

عليه من منهم كنيد9
رودن تيانه خود را كاملك تغيير داد، مـل اين كه سخت متأثر شـده سبس كغت:


فرياد بزند و مردم را بـ كمك بـالبد؟

ــ آكا، به نظار من برخى خيانتما از آدم كشتن هم خيانت بارتر است. بدون شـك، شـا
خط آكاى بله ساك را مى
ـالبته.
رودن فورأ از جيب خود نامعاى بيرون آورد و كلت: ـ بغرماتيد، اين خط ابسان است است
از بدو ورود رودن، براى نخستين بار بود كه فرانسوا ماردى سر را بـلند كـرد و بـه صورت بل ساك، كه از شدت شدرم مىلرزيد، نكاه مىكرد. زيرا هركز نمىتوانست تمـور
 ـمارسل! هرا رنعت هريده! هرا جواب نمىدمى!
رودن خود را به كوجه على هب زد و و با تعجب فرياد كشيد:
ـ مارسل! شما مارسل بله سـاك دستيد! اكر من مـىدانستم....
ماردى فرياد كشيد:
 ماردى نمى خواست اين حرفها را باور كند، با دستى لرزان نامه را باز كرد و شروع به



تحتير جاى اين بهت را كرغت. با بك خيز به طرفـ بله سـاك هريد:

- بـى شرن!

اما ناكهان خود را كنار كسبد و فرياد زد:
ــنه، نه، هركز به ميكل بليد تو دست نمـيزنـ بله سـاك كه از شرم مى بـواست زمين دمان باز كند و او را در خود فرو برد با صـانـى

产
و نن مسغى با حالتى آشغته وارد اتاق كرديد.

فرانسوا هاردى، از ديدن هيانه در هم ريفته و هشـمان اشـا
خيانت او را از ياد برد و فرياد زد:


. . مأرك.يت!
 -رنت... ماركريت... ممكن نيست! مرا فريب ممدمند.
و بدون معطلى و با رنكى يجيده و حالتى متوحش از اتاق خارج شد و دوان دوان بـ طرف
درشكه رفت.
ـبا بـرعت باد به باريس برو!




 درشكه به طرف معدنهایى سنك به راه افتاد. عدهاى از كاركران، كه مىخواستند جواب رفتاى خود را به هـيسّسنهادهاى جـمعيتهاى

 مسشـد، در اتاق بسيار مجهز كه مم سطع حياط بود، سكونت داشـت تاز ه مارشال سيمون و بدرش وارد اتاق شده بودند، مارشـال دستهاى يدر بير خود را در دست كرفت و بالحنى تأثر بار كغت: - هـدر، من غيلى بدبـتم!

- تو!



دمم، مىترسم كه دوباره مجبور شوم و فرزندان خود را ترك كـنم!

 مارشال آمى كشيد: - يهدر، اكر از وظايغى كه مرا مجبور به ماندن در اينجا مـسكند مــطلع شــويد آن وتت. كسانى را كه مnكن استت مرا از دغترانم، از شما و از فرزند ديكرم، يعنى شامزاده جلما، يسر دوست ديرينم، جدا كند، خواميد شناضت. ناكهان فريادماى وحشتانكيز و مهيبى به كوش رسيد، صـدا بـ قدرى زياد بـود كـ مارشال لمظهاقى سكوت كرد و كوش داد سبس از يدرش برسيد: -
بيرمرد، كوش خود را به طرف جهت باد كرد و يس از لمظهاى كغت:
 صسرا ممروند.
ـ مـل اين كه خيلى زياد مستند.
مر دو كوش دادند اما ديكر صدائى شـنيده نشّد.


- يدر، درست در ممين لحظاتى كه دختران و اين فرزند خواندهام به كمك من احـتياج
 حتى از خانواده ـم بالاتر است آما ماده شـوم
هلد سيمون كه بيثل از بيش بريشان شـده بود فرياد كشيد:
- بسر! اين جه وظليفهايست؟

مارسال بس از لمنهالى ترديد كنت:

- هدر، جه كسى مرا بـ اينجا رسانيده؟ عنوان دوك و مارشال را به من داده؟ ــنإيلُون.

 هيز من است. وتتى كه تبعيد شد، خواستم معراه او باشمم، اما نغذاشُتند، بالاخره به با خا خاستم و عليه كسانى كه فرزند او را الز تاج و تغت امبراتورى محروم كرده بودند، شمشير به دست كرفتم

و به ميدان مبارزه شتافتم. F FAA

غاصبان تنت و تاب مورد ستايش ترار دادم. بسيار خوب، فرزند بى تخت و تاب او. كه من
 به دست بكيرد.
بيرمرد نكاه اضططراب آميزى به فرزندش افكند و با تعجب فرياد كشيد: ــنابلئون دوم! بادشاه رماه

 ممىدهند و كم كم از بين مـى برند.


 خوابيده بود به من ننـان داد و كغت:

- ا(ادوست ديرين، تو بايد با باين كودك همان رفتارى را بكنى كه با بدرش كردرهاى! زيرا



> شدم.

ـ بسيار خوب يدر، حالا اكر از سرنوشت فرزند امبراتور مطلع شـده باشم و به صـي










 ديدن يدر سيمون فرياد كشيد:
 بيرمرد از جا بريد و فرياد زد:

ـ ـ الوشها عدهاى از معدنهيان و سنكتراشانـان، در طول راه كروهم از اوباش و ولكردان




 مارشال به هدرش كغت: ـاين حمله حتيتأ جدى است؟ ـ كاملاك ميع هيز وحشتانیعيزتر از زد و خورد كاركران نيست و كـشته از ايـنها، از مدتها يسش آنها را عليه كاركران كارغانه تحريك مىكردند. مارشال كنت:
ـالكر عدهُ شمـا اينتلدر كم است بايد مرجه زودتر درما را مـعكم بينديد و بعد...


 مىساخت.
 كردن شيشـهما روى ديوار ريخت و از آنجا بايين افتاد.






 كسى كه نسبت به اين جمعيت لجام كسيخته بيس از مـه نفوذ داشـي توى هيكل بود. تدش به اندازهاى بلند بود كه مـواره سرش از ميان جمعـي




نيامدند در كارخانه را خرد خواميم كرد!

 شدن در و بنجره فريادهاى جمعيت به موا بلند شدر



ومشتانكيز بمعيت به منتهى درجه رسيد.
دوباره فرياد ومشيانه مسدنجى غول بيكر در فضـا طنين انكند: ـاينها نمى موامند خارج شوند! در را بشكنيم! آن را آتش بزنيم!
 لحظهاى كه معدنجى هكش آمنين بزركى را بلند كرده بود و مس خراست بر بـ بـ كلون در فرود


 برداشته بودند. آكريكول در راس آنان قرار داشت و جكش آمنین خود را به دست كـرنته بـود. رنى
 هدرش ندارد و معلوم بود كه در صورت زد و خورد بيداد مـىكند.


- جه مى خواميد؟

ـدر اينجا „دكوران" وجود ندارد، كاركران اين كارخانه خيلى رام مستند بركرديد.

 ـ الوهال" ميج كس را نخوامند خورد و نتط كودكان از اين تهديدها مـيترسند. معدنهى يتك سنكين خود را بلند كرد و با تدرت مر هـ تمامتر به طرف آكريكول حمل برد.
 آكريكول با مهارت مر جه تمامتر با بتك آمنكرى خود شمله ناكهانى معدنهى را دنع كرد.
- بسيار خوب، آمن با آمن، بتك با بتكا كار من معين است
 سركردان كردهايد د يورترين كاركر اين كارخانه را طورى مجردح كرديد كه شايد مم اكنون
 ــنه، شـما بزدلـا بايد از اين جا بيرون بيائيد. برويم در آن دشت مموار تا با مـم دست و بنجه نرم كنيم.
 اكر يك تدم از اينجا جلوتر بكناريد! مسئول هر كونه حادثا خود شـما خواميد بود! معدنجى وحشى دوباره بتك خود را بلند كرد و فرياد كشبد:



 تدرت خود را جمع كرد و مانند درندهاى مار به طرف آمنكر حمله برد: ـبا من! با (الو)،ها! به مصض اين كه مبارزه ميان آكريكول و معدنهى در كرفت، انبوه جمعيت از جا كثده

 مىكرد.

 با معدنهى غول هيكر مشـغول نبرد بود. در اين كيرودار مادر آنزل سرش را از بنجره بيردن آورد و با صداى جكر خراشـــ فرياد كشبي:
ـ آكريكول! به دادم برس! دغترم را كشتند!
آكريكول ننس زنان كغت:
ـ بكذار اكنون بروم، به شرنم سـوكند، كه مر وتت بخوامى حاضسرم با تو دست و هنجه
نزم كنم.
 آكريكول، در نتيجة استمداد مادر آنزل تمام تدرت خود


شد، و بر الر هند ضربا ديكر نتش بر زممين كرديد.
 -برو! ذود باش.
آكريكول با سرعت به طرن اتات آنزل شتانت. داكوبر، با راباذورا، دختران مـارشال سيمسن را نزد يدر بزركشمان آورده بود.

 آكريكول شد و او راالز مرك حتمى نجات دال دادي




 آودد كه نشش زمين شدير الما زن بیش

 موش رفته بود، به اتاق مجاورد بردين


 مهاجمين مبارزه كرده بود، فرياد كشيدي

 اينجا آمدماند، تمشيه كندي يكى ديكر از חلو"ها فرياد زد:
ـاين عمليات رالمزنانه و شكستن در و بنجره عليرغم ميل ما انجام كرفت. ديكرى كنت:

 kefu دلكرمى كاركران كارخانه شد. و معكى تمميم كرفتند كه در مقابل اين ولكردان و و اوباشانـان

عدهاى از ممعن اوباشما كه به وسيله ممان مرد تد كوتاه، يعنى بكى از عمال بـارون






حياط كارخانه از حمعات ماشين و اشيـياء ساخته شُده ير شـده بود. به اين مم اكتفا نشُد،

 جه تنااضض عجيب و تأثر انكيزى؟!



 سيمون، در كنار تغت بدرش زانو زده بود و با اضـطراب و نــامــيدى مـواظب كــوجكترين
حركات بيرمرد بود.

 نمىكرفتند.
ككى آن طرفتر، داكوبر ايستاده بود و با هند تن از كاركران ديكر از اتـاق نكـهبانى مىكرد.



 دنبال او شتافتند. ناكهان دكتر بالهينه تكانى خورد. مارشال سيمون فرياد كشيد: ــاميدى هست؟ ــ آتاى دوك، نبض كـى به كار انتاد.

مارشال سيمون به معض اين كه مشامده كرد بلكماى هشّم هـيرمرد اندكى تكـان
ممیورد فرياد زد:

- هدر! بيدر ! من هستم! يورمرد با صدائى بسيار آمست كهت: - بسر، تو اينجا هستى؟ دستت را... بده... مارشال دست هـد رادر دست كرفت
 ـمردن... تو... اوه؟ نـ.... نـ...


 بايد انجام دمى، تا مههنان يك سرباز شرالتمند بالفى بمانى، بايد بدون... ترديد...





 ــ آتش! آشی!
آتش از ميان يكى از ساخنمانماى كاركاه، كه اشياه سوختنى در آن زياد بود، زبانه

 ممىآمدند شنيده مىسـد.
-     -         * 


شعلهماى آتثى بيداد مىكرد.






رنجما و دردماى او بود، آرى اين نن با وفا فرانسه را ترك كرده بار بود.
 بود كه از اين رمكذر كوجكترين حرفى به ماردى نزند، ماركريت مـ به ناجار اطار اطاعت كردد بود.
او مم از دسنش رفت. اين آخرين بنامكاه مم منهدم شد. بنابراين در يك رورز، در نتيب









 برخاست و شرارهماى آن به تمام اطراف حتى نزديك تهایى كه ماردى ايستاده بود به زمين انتاد.

وزش باد سهـكين شمال، آواى ناقوسمایى خطرى را كه در كارخانه به صدا در آمده بود به كوش فرانسوا ماردى رسانيد.

رسوائى دودن
 كلودى در ممان خان8 معحرى كه رودن اجاره كرده بود و كامى در آن رفت و آمد مىكرد جريان دارد.

 دانشّبوى خود در كنار بـغارى ننسته بود و نهار ممى خورد. در اين موتع هند ضـربـا سنكين بك در نواغته شُد.

ـكيست
صداى بلند و اسعرارآميز شنيده شُد:

 روى آوردى؟

 مى خوامم مطالب بسيار مهمى را به شما بكريم

 شبها در آن منزل بخوابد

اين شك و ترديد بى جا بى اندازه خشمكين شد و فرياد كشيد:
 خوشكذرانى به آنجا نرغتم، بلكه كاملأل برعكس بوده استا زيرا درا در اين مدت سفيز بيهاره

ــآرى خانم آرسن به من كنت كه ملكأ موس مسافرت رفته ولى من از فيلمون با شـما


 هيوانات ببريد. مىكويند كه اين جانوران درنده با مـ عشيلازیى مىكنند. آنعاه هشمش به بالتوى نىنى مولن التاد و با تعجب كڭت:
 - هيزمانى كه مورد علانه شماست. دز بومهون ميل داريد از اين بيغولا تنك و تاريك دل بكنيد و در يكساختمان زندكى كنيد؟ غلاصه مى خواميد مانتد يك دوشس زندكى كنيد؟ - باز انن حماتهها شسع شـدو نینى مولن بدون اين كه جوابس بدمد، دست در جيب كرد و جعبٌ كوجكى بيرن آمرده دستبيند بسيار زيبانُى در آن بود آن را به دست كرفت و در معابل جشممان دذ هومهن تكان

ـآه! هـ سست بند تشنگى! مار سبز رنكى است كه دم خود را كاز كرفته؟ - رز هعمهون، آيا نوكر و كلفت مى مواميد؟ ميل داريد كه ساختمان بر شككوه در اختيار داشته باشيد و براى توالت شما مامى مزار فرانك يرداغت شود درد نینى مولن دوباره دست در جيب كرد و اين دفعه يك كردن بند بسيار عاللى در آورد و آن نا به كردن دز هومهن انداخت. هذهمین كهاز ديدن كومر درخشان كردن بند هشمانش غيره شـده بود فرياد كشيد: ــ آب! اين كردنبند هـلدر زيباست!
 شما ميج كونه ارزشثى 'نخوامد داشت
دز بومهن نكاه تعجب آميزى به نینى مولن انكند و كغت:
 دو مولن جوابى نداد، دوباره دست در جيب كرد و بسته تور سيامى در آورد و آن را دوى شانهمای دز هومهن كذاشت. هذ بیمبن ههارجشمى به تورما نكاه میكرد و از تماشاى آنها سير نمىشد اما بايد

 ظلريف است! ه4 حاشيهماى تشنكى دارد! ـ R4A

 رذ بهمهن كه بيش از ييش متعبب شلده بود كنت: ــنمنى مولن باور كنيد كه من از اين هيزما سر در نمىآورم. ـولم غيلى سـاده است
 است؟
ـ شرالنتمندانتر از آنها هـيزى نيست. - هس مستزم فراموش كردن فيلمون نيست9 ــنـ.

- يا علاته بـ كسم؟

ـباز مـ نـ نـ

- هس من در عوض اينها هـ بايد بدم؟
-ميع هيز!
- هس من بايد هكار بكثم؟



نوع دوستانغاى را به عهده غواميد كرنت

- يعنى الشرامانه زندكى كنم؟

ـآرى... تصميم بكيريد. ـدر هהیتت...
ـاز هـه میترسيد9



ــنكاه كنيد.

- ههه كالسكا زيبانم! بايد در مـان نسّست!



ـيا اصـلك نكرفت.
_ممين امروز؟
-م اكمنون.

ـمن هـ مـمدانم كالسكها
 - خوب هـه مانعى دارد آدم راكه نمى هوخورند - نینى مولن، هس مانتو هـ میش نینى مولن برایى آغرين بار دست در بيب كرد و يك شـال ذيباى كشيميرى بيردن آورد و روى شانه رز انداخت. ـاين مم مانتو!
رذ بیمهوناز فرط خوشعـالى فريادى كشّيد: _شال كشميرى!
آنكاه بالحن هِ معنائى اضبانه كرد:

 رز مغرورانه سوار كالسكه شد از جلوى كوهه كلودى هركت كرد، رّاك دو مولن با خـا خـود كنت:

ـ خدايا خودت كه ممدانى من از عاظبت ابن جريان بم الطلاع مستم.
 كاردوويل اين صصنه جريان داشت: مادموازل كاردوويل در اتاق كار خود نـنسته بود و بـ بـ نكر فرو رنته بود.


 از هياها آدرين آثار خستكى شديد و الندوه زياد هويدا بوده رنك از صسورتش هيديه و هششمان سيامش كود رمته بود.

 دختر خوبى كرده و آنوتت او، بدون كمترين الظهار تشكر از منزلش فرار كرده بـى انـدازه

 ميز بالىى كناشئت بود.
مـداى باز و بست شدن يكى از درها رشتـ افكار لتخ آدرين رااز مم كسست. زرثت وارد شدو كهت:
 -بكر بيايند.



 ممكرفت.
كنت وارد شدو وكراستبـ طرف آدرين رفت و با معبنى هدرانه صورت الو را بوسيد.

 جلوكيرى نمائيم.
آنكاه سرش ران اتكان داد. آمى كشيد و اضـافه كرد: - فرزند عزيز من راضهى نيستم. -



 جسارت بكويم كه هركز ابنغدر خوشيمال و و مسرودر نبوديام كنت مون برون تيانه آدرين را ديبيأ ورانداز كرد و كغتي:







 آنها التاده بود. عنوان نغستين كتاب nتاريخ جديد منده دومين كتاب nمسافرت در هندوستان، سسومى nنامهمانُى دربارة هندوستانه بودي

 هند شرفمى، بود.


 بانت و كغت:
ــ آكاى كنت از هـ تعجب میكنيد؟
ـ فرزند عزيز معذرت ممى غوامم. اما دبدن اين هيزما مرا كمى متعجب ساغتـ.

مون بردن نكاه عميقى بـ جشمهاو
 ممىينم دنبال علت اين موس ناكهانی ممكاركيردم


 زادكاه اين خويشاوند نو رسيده است الطلاع الاعاتى به دست آورم آخرين كلمات آدرين به تدرى آميغته با تأثر بيان شد كه مون برون به تغيير حـالت آدرين هی برد و كنت:


 ديدم و بـى اندازه متالثر شديم. آدرين با بى صبرى هرسيد: ـاين تأيرات به من مربوط است؟

- ـمى ميل دارم كه نراحتبهاى او شما را به رحم آورد.

 آدرين الين كلمات را بـ تدرى با تمطير بيان كرد كه كنت مون بردن سغت متائر شد و

كغت: -جس اين موضتوع حتيتت دارد و اشتباه نكرده بودم. با ابن ترتيب ميه كونه اميدى براى
 و معين كه متوجه تكان خوردن آدرين شـد اضـا








 اكرين بالحن تمسخراميز جواب داد:
 شكهتانكيزى روى شامزاده جلما داشته باشد. اكر من كسى را دوست داشته بالشم برای او هـ امعينى دارد؟
-براى او هـ امعيتى دارد! فرزند عزيز، الجازه بدميد براى شما بكويم اين شما هستيد كه


 او را يِش كشيده تعجب ممىكنيد! - هس او مرا دوست داردؤ




كنت مون برون كه از تغيير حالت ناكهانى آدرين سغت مــنـرب شـــهـ بـود از جــا بر


 السساسات بيش از اين محارمت كند، فرياد كـيد: ـآيا هيزى كه شما مىكوئيد مخيتَ است؟

دوست دارد.
ــ آغر اين نـغ
ــكدام زن؟
ــمـان زنى كه باعت تأئرات دردناكي او بود.

الحساسـات باك و بـى آلايشى نديده بودم. - جس او ميج كس ديكرى را دوست ندارد؟

ـواو!
-ولم به من كنتند كه. - هـ كسى به شمـا كنت
 ـكه بلما.
ــدو ردذ هس از ديدن من، به دغترى دلباغته است.
 خاطرش رسيده فرياد زد:
 داريد خود او به شامزاده جلما كغتا ـ من
-و شُنيدن همين خبر باعى نالميدى اين بسر بيجاره شـد.



ـ ـآيا من الو را دوست دارم؟ چغد ضربه به در نواخته شد و فلورين داخل كرديد.

تا نيم سـاعت ديعر باز خوامد كهيت، مادموازل ايشعان را به حغور خوالمند مون برون كغت: ـ ــ آرى، آرى بكى بيايند. آنكاه بـ آدرين كغت: _ ـشما مم موافتيدو ارين ـ آرى.
مادموازل كاردوويل از خيانت رودن بیاندازه خـيمكين شـده بود.

 قدمهاى معكم به طرف كنت نزديك شد اي ـكى مىتوانم او را بيينم.
ـ فردا! هون بايد او را براى بك هنين سـعادت بزركى آماده كرد معكن است بر برخورد با با
 آدرين لمطنهاى به نكر هرو رنت و بعدأ كنت:

 بعدازظههر است، سـاعت سه و نيم برادر زاده من با كالسكه در اينجا حاضر خوامد شـد بسيار خوبى است
 آزاد، تغريع و خنده از ميجان شـما خوامد كاست. و ممين امشب، خودم شمـا را به مندوستان خوامم برد.
ـبـ مندوستان؟
ـ بـ يكى از اين جنكلهاى وحشى كه شيرها، هـلنكها و بـبرها در فـضـاى بـهناور آن مىغرند.

 يكيكر بـ نمايشكاه جانوران وحشى در سن مارتن غوايميم رفت. بكى از اين رامكــنـندكان


آدرين با يك نوع خوشعالم كودكانه كنت: - بسيار خوب، بسبار خوب.

خريباى به در نواغته شـد و رودن هـيدار كرديد. با يك نكاه به مادموازل كاردودويل و كنت مون برون فهمبد كه وضـي غير عا عادى استى




 احساس انتحام جويانه رااز دل او او بيرمن ممىاندئد
 كنت مون بردن، بايد ربع ساعتى را ا"بد بكذراندان. كنت زودتر از مس سـكوت را شايكست.
 آدرين بالبغند نيشدارى اضيانه كرد:
 مستيد، شما كه دشمن شماره يك رياكارى و دروغ هستيد، بغرمائيد جلو، از شما بـانداندازه متشكرم.
كذونيت، كه سعى ممىكرد خود را خندان جلوه دمد كنت:

 ـ علت اين تشكرات فراست و زرنكى شماست، حفيختأ كه مانند ندارد. شما بـ بـ معماى

 كنت اضانه كرد:
 رودن كه معهنان جنبا تدافعى خود را منظ كرده برد، كنت و آدرين را دقيةا ورانداز ممكرد.
 تشكرات و ستايشهانى خود را بغرماثيد. آدرين با تمسفر كغت: FV4
 بسيار اسرارآميز راكشف كرديد و به شامزاده جلما كختهايد كه من شـخفمى را دوست دارم،
 كنيد زيرا كه حدس شما حغيغت مـعض بود. كنت دنباله هرف آدرين را كرفت: ـشما اين معما را كشف كرديد كه مادموازل كاردوويل سـفت دلبافته شـخصى شـده، و
 ضربأ شديدى به رودن وارد شـده بود. كاردوويل اضـانه كرد:
 كنت اضـانه كرد:
 اين ضربات هجدلـهى به تدرى رودن راكيع كرده بود، كه ممهنان خامولى ايستاده بود و به آبنده مبهم ممانديشيدي
آدرين با لحنى كه يك دنيا تحتير و تمسخر از آن ممىاريد كغت:

 بود هون ما را از احساسـات و تمايلات يكديعر آكاه كرديد.



 آدرين جواب داد:
 دستاويز مكتوم ماندن اسرار ديعران، و با مهارت و زرنكى، اينطود وانمود كرديد كه او مرا دوست ندارد.

- و با معبن حغه به شامزاده جلما فهمانده بوديد كه مادموازل كاردوويل شـفمى را دوست دارد، اما آن شـخص او نيست. ـ آهاى كنت، احتياجى نيست ارد به شما بكويم كه من به دغالت كردن در اين نوع تمريكات عاشحانه احتياجى ندارم. كنت با لحنى تمتحر آمبز كنت:


بناميد و او را تهديد كنبد، كانيا...
كتت حرثـ رودن را اتطلع كرد:




 نظلر شما هُیست

 بينهان شد.


 مداتت من استـ.
آدرين لبفندى زد و ككت:
-اميدوارم اطمينانى كهاز عشّق شامامزاده بـ من ممىدميد، بهترين تنبيه رفتار نامنجار


 كنت با عمبانيت كخت:





 RFVA

ـمادموازل عزيز، مثلا هطور؟
-

 ناكهان به طور امسراراميزى از منزل من ناهديد شـد و نبابد كتمان كرد كه نسبت به اين عمل

سوتظلن شديدى هِيدا كردم.
آكاى كنت مون برقن به باتى هدر من است و بهرانه مرادوست دارد. اما بايد اعتراف كنم
 ميان من و او را به مـ بزنيد. بالاخره شـامزاده جلما علاكه شديدى به من دارد و آن وتت شـما، با استُاده از بـسرمانعترين وسـايلل سعى مىىكنيد اين علاكه را الز بين ببريد. اين كارها رادر
 رددن با خشونت كشت:



 آزاد شدند، ولى از ظلوامر امر اينطور استنباط مـى
 شما عنى نشان امهراتورى يك سرباز يير را كه در نتلرش خيلى مهم و متدس بود، به
 برداشتند، ولم من خودم مصیم بودم كه اين كار را بكنم. از طرث ديكر، تمام ايـن لــنـايا

نشان مىداد كه شما شـغص بسيار زيركى مستيد.
رددن لوطمى منشـانه كغت:
ـ مادموانل اختيار داريد...
ــانواع و اتسام وسائل رادر انتبار داريد. ـآ! ـا مادموازل...
_اككر در مذاكرات طولانى تيمارستان دكتر باله ينه متوجه اين زرنكى شما شـدم، تفـمبر

 وارد مذاكره شوم و ضمنا نمسيهنى هم به شـما بكنم.



 با اين وصف، دودن با خونسردى معمولى خود جواب دياد داد:


آدرين كه تا اندازماى تحريك شده بود كنت:

 دشمنى او كار شكنىما بيه كونه ترسى بافى نمىماند. كنت با خوشـعالى كاتم:


 آدرين لبفند زنان جواب داد:



 خطرناكترين دشمنان من و خانوادهام هستيد. ردن مـهنان شونسرد بود.
 آدرين با متانت جواب داد:





 اما با وجود ممه اينها، از شما نمىترسم، خانوادءُ من فردا از تمام اين جريانات مطلع

خوامد سد، و اجتماع آكاه و مصسم ما تدابير خودش را اتتاذ خوامد كـرد، زيـرا مـوضوع





 رودن با ممان خونسردى جواب داد:
 بك نميعت را مم به من داده بوديد.
ـ ـنميعت من خيلى منتصر است. نكر مبارزه با مرا الز مغز خود بيرمن كـنيد، زيـرا
 شما با زنم طرف مستيد كه از موجوديت و شـرانت








 عجله هند سطرى نوشت و آن را مهر كرد.

 بيش بينى كرد. ـ ـحى با توست، فرزند عزيز، زود بانى، اين نامهـ ا...
 كرثته و متألر بود، مـانتدر خوشـهال و مسرور از اتان خارج شد.

KAI ههار سـاعت يس از اين ماجرا، جمعيت انبومى در اطرالم سن مارتن كرد آمده بودند د

خود را برای تماشـاى عمليات شُكنتانكيز موروك، كه مىبايست با بلنك سياه جاوه به نام "مرك"، دست و بنجه نرم كند، آماده مـىكردند.
طولم نكشيد كه آدرين، مادام مورينوال، برادر زاده كـنت مــن بــرون، و بـرادرش از
 آنها ملمق شود.
سالن بزرك سن مارتن مملو از جمعيت بود. تمام مردم هاريس، با عـلاته زيـادى بـ بـ


 دو دايره طلانى رنك ديده مىشد.

 را مىنگريست.
زاك كه بـ كار كردن عادت نداشت، و از طرف ديكر نمىتوانست از موسهاى خود هشـم

 و كامكاه طغيان مىكرد در درياى شراب غرق سـازد.




 ديعر اشـغال شده بود. كروه زيادى از زنان شـــيك يـوش و زيـبا، در كـنار و كـوشه ديـده مىشدند.

 داشت.
تأتر، صيعنهاى از بنـل مندوستان را نـان مىداد، در اعماق آن، درغتان انبومى ديده
 را سنكهاى بزرك بوشانيده بود، به جشّم مى وخورد. راستى كه منظلرهای وششى و عجيب بود. RAP


 به اطراف غود انداخت، ناكهان عالش تغيير كرد و به سرعت غارج شد، اين شـغص فارنيكا بود.
بيدايش و خروج ناكهانى او باعث تعجب تماشاهيان شــده بـود. تـعجب تــماشاهـاهيان
 سفيدى با آستينهاى كماد هوشيده و كمر بند بسيار زيبانى دوى آن بسته بود و در كنار آن غنجر مرصعى ديده میى شـد.
اين جوان شامزاده جلما بود. لحظهاوى در آستانه در تومف كرد و و به جمعيت انبوهمى كه
 غالم رفت، رويش را بركردانيد و نكاه تعجبآميزى به در ورودى انداغت، متل اين كا كا انتظار شغضص ديكرى را میىكيميد. اين سُخصى، دختر مو خرمانى بسيار دلغريبى بود كه لباس بسميار ماخرى به تن داشت. خواندكان منما رز هومبون را شناغنتانـاند



 نزديك كرد و لبغند زنان كغت:
ـ عزيزم، نمايشكاه حقيقى روبروى ماست، نكاه كنيد.

- روبروى ماء

بركشت و به لزّى كه مادام مورينوال كهنه بود، نكاه كرد.



 با خود كغت:
ــبا بلما نامه مرا دريانت كرده و آن وتت با اين نن بها اين جا آمده!

(لهس رددن مرا فريب نداده بود!! با اين ممه تواى غود را جمع كرد د در جر جواب مادام مورينوال كغت: ــولى عزيز! مكر آنجا جه خبر است؟
 مكر هنديهائى را كه ممين اكنون وارد سالن شدند نمىبينيد؟ نكاه كنيد، درست روبروى ما. آدرين با صداى محكم جواب داد: ـآ! إديدم، ديدم.

- ولى، اين دخترك، با آن لباس دكلته و بازوان عريان متأسشانه هخدر زيبا و دلغريب شده، بايد شـانزده يا هغده سال بيشتر نداشته باشد. نكاه كنيد، هـدر بِ هطهد هث ه\# نكاه مىكث!
برادر مادام مودينوال مم متوجه اين صـحنه شده بود و كلت: -بينيد هطور دستش رادرى شان اين جوان هندى كذاشته تا الو را مم متوجه نكامهاى

تمسينآميز شما بكند.
 هومهن توجهى نداشت و منوز مادموازل كاردوويل را نديده بود.
 نكرغته بود به جلما كنت:
ـشامزاده، نكاه كنبد، هـه دختر زيبانم است، موماى طللانيش را بيبنيد. و آمسته دست خود ال به بست جلها زد. شـامزاده جلما كه هواسشُ جاريى ديكر بود، سرش را بركردانيد و براى نــغستين بـار هشمش به مادموازل كاردوويل افتاد.


 ـصبر كنيد... فردا اين نن در اضتيار شما خوامد بود، ممين اكنون از ديدن شما رنكش
 جلما باممان زبان هندى و با لحنى كه آثار بم صبرى از آن مويدا بود كغت:

 كرد. او را خوب نكاه كنيد و بعد دسته كل الين دختركي اِ ببوسيد. آن وتت خواميد ديد كه اين زن مغرور هطور سـرخ و سغيد میشود.




 فارنيكا فورا كنت:
ـار مال شماست! آتا ممىبينيد هطور تغيير عالت داد، عالا ديديد كاتم او مال شماست،
 شخفصu است كه تاكنمن دوست ممىاشت.

از روزى كه كنت مون برون جلما را نديده بود، فارنيكا به كوش او هنين فوانده بود كه

 اين كلكها رااو سوار كردده بود.
هيزى نمانده بود كه آدرين سالن نمايش رائ را ترك كثد امـا جلما او را ديده بود و اجرایى اين تصسيم ديكر فايده نداشت.


 صـتن تكان خورد.

 سرزمين ههناور هندوستان و شكار درندكان را با به غاطرس آر آردد.

 جواب ممدادند.
جلما بيش از مسه مجذوب اين صصنه شده بود وبا كنجكاوى زيادى آن را نكاه مىكرد.

 فريادى از جمعيت برخاست:

موروكاز اعمال جنكل هديدار شد. علاوه بر لباس عجيب و لريب، كمانى به دست داشيت

 -وای! آدرين... مىبينيد؟



 كرفت و تراول رغت، تير از كمان رما شـد و در اعمات جنكل بمانجانُى كه بلنك ايستاده بود ناهديد كرديد.
 در فضهاى بنكل طنين انكند مثل اين كه تير موروكى به بدنش امـابت كرده است. موروكى كهان خود را بـ كوشـاى انداخت و ضنجرى از كمر بيرون كشيد و به دهـان
 مجرصح را غافلعير كند. كوليات (كه در بشت صیعنه هنهان شـده بود)، براى اين كه صـعنه سازیى را بـه كــال برسـاند، با يك ميله امنين بلنك را تـريك مىكرد، به طودى كه مرك، بار ديكر به خسّم آمد و نعرهماى وحشت انعيزى كشيد.
نغسها در سينه حبس شـده بود، و گلبما به شـدت ممىتهيد. موروك خنجر به دست، كمين كرده بود و كو
 همله كند. آدرين مم مانند همه تماشُاجيان با كمال وشيُت به بلو غم شـده بود، و در هالى كه دسته كل مندى را در دست داشت، در انتنار عاتبت مبارزه بود.
 وسيُتانگيز خود را به روى او انداخت.
 كرغت. دسته كل از دستش رما شـد و به طرف غارى كه در آن شمركی" و موروك مشغنول مبارزه بودند، غالطيد. جلما، كه در نتيجه طغيان عشق آتمُين و زنده شـدن خاطـرات شـكار بـا درنـدكان بـه KA4

ぞ „مرك"، مجروح شده بود فريادى كشبد و كمك خواست، بلنك كه از ديدن جلما خشمكينتر



 را دوباره در شثكم بلنك فرو كرد، و بدين ترتيب از مرى حتمى نـجات يـافت، بـلنى نــعره






 ناظلر صـعنهماى وحشتناك نبرد خونين و قَرمانانأ جلما باشُد.

وبا





















$$
\begin{aligned}
& \text { ا- اين مسـافر جهانكرد سـبل وبا استن. و شرحهاى زيادى در مررد ار بعنوان (بهردى سرگرداذ) نوشنـه نـده. } \\
& \text { الست. حتى در زمان (سـو) و تبل و بعد از ار معرون بود. }
\end{aligned}
$$

 داد.
ناكهان باد با شـدت مر هب تمامتر غريد... تولان سههعينى به با شـد. مسافر بـه لرزه

ــ غدايا! باد مرك با خشم بسيار ممیغرد. مثل اين كه طغيانش مرا متنغر مىسازد.
صدايع از جايى آمد:
ـبر!
ـاوه! اين بلاء اين بلاى وحشتانكعز را باز مـ بـ همين شهر بيرم! مرا ببخش!
باز شمان صدا كنت:
ـبرو! برو!

 اين دفعه صدا با غرشیى كغت: - برو! برو! برو!

فردای آن روزى كه مسافر شوم از فراز تهه مون مارتر چائين آمد و به هاريس تدم نهاد، جنب و جوش زيادى در لصـر سن ديزيـ هكمفرما بود.
 لباس غاخرترى به تن داشت در سالن بزركى ايستاده بود و به مادام كريوا دستور مىىداد.



 و كخت:

- با كرم كن را زير ميز كذاشتهايد تا ايشان بتوانند هايشان را در داغل آن بكذارندو زيرا هميشـ از سرما مىنالند... تا مىتوانيد سالن را بيشتر كرم كـيدر.



 FA9 حالا مـتوان تا اندازهاى به علت آرايش غير عادى مادام سن ديزيه هـ برد. زيرا بنا بود

از روحانيونى كه با آكرينى و عده ديكرى از كشيشها، تبلأ مم در فصر سن ديزيه جلسات亳






 آكرينى به مادام سن ديزيه نزديك شد ـخوباست دستور بدميد كه هر وقت كابريل ن نـن آمد آ او را بـ اينجا بياورند. سن ديزي با با كمال تمجب كغت ــمكر اين كشيش جوان در در اينجاست؟

 برود و او رااز ممان در كوهك وارد ـاو مـ امروز ممىآيد؟

 سن ديزبي يكى از خدمتكاران را المغار كرد و دستور وار لازم را با با او داد.
 كنت:
-حالا برويم سر موضوع رودن، نظر شما هـا هيست؟ آكرينى بالحنى اجبارآميز جواب دادئ


 او بود؟
آكرينى با ترديد جواب داد:
 كاردينال بس از لحظهامى سكوت يرسميد:

 - بهِ


 آكرينى، كه در سايه حسادت به رودن از كوره در رڭته بود، فرياد كسيد: ـ آرى! در اين امر با جنابعالم مـ عتيده مستم زيرا كامى از مشا
 آكرينى نتوانست هرفش را تمام كند.
 سن ديزيه مم سرش را تكان داد. كريوا دوباره در را بست. لحظهالى بعد رودن وارد شد. اين بيرمرد اسرارآميز به تدرى نغوذ داشت كه كاردينال، استف و آكرينى بـى اختيار از
 هين و هروك شده بود فورأاز مم شكغت و لبفند احترامآميزى بر لبانظـان نتّلى بست.


 كردنى المرو غته و نكامى نافذ به طرف ميز رفت. جنين مىنمود كه مى خوامد با جسارت خود مــ آنها را مرعوب كند. كاردينال بالحنى صميمانه كنت: ـيدر عزيز، ما از جنابعالمى صـحبت مىكرديم. -
استغف بلزيكى در حالى كه بيشانى عرق آلود خود را هاكى مىكرد كنت:

دودن، كه مرد هيركىطالبى بود و به يیدا كردن سر رشته سـنن عادت داشيت كنت: ـدرباره امور مهمتر حرف بزنيم!



فرانسه بيشتر براى همين است
رددن دعى خود را بـ طرف كاردينال كرد و كمت:
 معين حالا جريان را توضيع خوام درد داد. آنكاه به مادام سن ديزيه رو كردن:
-من به دكتر بال بنه اطلطلع دادم كه به اينجا بيايد زيرا بايد از هارهاى مطالب الملاع بيدا كند.

ــمانتد مميشه از ممان جا وارد خوريود شـد

 بالاخره بـ كاردينال رو كرد و كنت:


 من دادداند به عرض ايشان برسانيانيد. رولن نكاه تعببآميزى بـ آكرينى كرد و كانت:
 آكرينى ادامـ داد:
 روشن شود.

- بسيار خوب بغرمانيد، اما از صمبتماى بيهوده غوددارى كثبد، زبرا دو ساعت ديكر بايد در سن سويليس باسمر.
آكرينى، در حالم كه سعى ممكرد از خشّم خود جلوكيرى كند كنت:

 جانشين من شويد... صـادهانه اعتران مـيكنم كه اين ميرات منكغت در معرض دائت رددن بالصنى تمسخرآميز كغت:
 من دسنور داده بوديد كه به رم كزارش بدم بـر و بكريم كه ميـه كونه اميدى نيست. آكرينى كخت: 189
- درست است جنابعالى مرا سغت توبيغ كرديد كه هرا، برایى بازكردانيدن اين اموالى



 سؤال كنم كه...
رودن كه بـ گطع كلام ديكران عادت كرده بود، اينجا مم ميان صحبت آكرينى دويد و كنت:
-جه كار اضـانه بر عمليات سابق شما كردهام؟ هـ اتداماتى كردهام؟ مى خواميد اينها را بدانبد؟
-مسلما.
رودن بالحنى تمسخرآميز كنت:




كارماى احمحانغاى كرده استا كان

 رودن شـانهما را بالا انداغت:



 آكرينى كمى سرخ شُدو كـنت:
ـ آنغدرما مم خوب نه.



 كختكرما، شُنونده من بك دختر ديوانه بود.


امهراتورى، از اميدوارى به باز كردانبدن فرزند نابلئون به سلطنت دم زدم و در تـــمام ايـن كاتكوما، شنوندهام يك مارشال شباع امهراتورى بود كه اكر چالبش به غاطلر آن غاصبس كه در سنت ملن هم از تَغت و تأج دست بر نمىداشـت، ممتهـد و از خـاطرات او ســرشار است مغزش درست متل يك طبل تو غالى و ير صداست


كردهام.
رددن در مالى كه اين كمات را بيان مىكرد لبغند عجيبى بر لبانشى نتش بست، هشـمان ريزش كه معمولُ در زير بلك هاى هروكيدهاشن بنهان بود، كاملكا باز شده و بيش از هميشـ

ممدرغشـيد.
 بود كه با اين شـفميتماى برجسته مىكرد و خوب ممىديد كه هكونه آنها تحت تأثير و نفوذ او ترار كرفتهاند. آكرينى كمكم ششيمان مـيشّ كه هرا اين مبارزه را شُروع كرده، با ممه اينها، بالبفندى ريشخنداميز كع:
ـ من مركز ظرافت وسائلى را كه بنابعالى به كار انداختهايد انكار نعـكنم و بــا شــــا
 صلاعيت شما نيست. بنابراين از جنابعالم سؤال مىكنم. رددن با شور و شعف بس سـابهعأى كغت: ـكه نتيجا اين آدامات ه4 بوده استף نكاه كنيد و بيينيد كه آن دغتر زيبا و مغرور، از
 باقى مانده.
بينيد كه هكونه ضـعيف و زرد شده و هه تير جانكدازى به تلبش فرو رفته. مادام سن ديزيـ كثت:
 مردم جاريس را مضـطرب كرده قرار كرفته است؟ ـآرى، ولى من نتهبه اين فداكارى وهشعانه و عجيب را خنتى كردم، زيرا بـ اين دخترك نشان دادم كه كشتن يك بلنى سياه براى ابثات يك عشت حتيخى و باكى كافى نيست. آكرينى كثت:
ـــــيار خوب، اين هم يك عمل انجام شـده، زيرا مادموازل كاردوودل تلبا متأثر است. كاردينال با تعجب سؤال كرد: ـ غوب اين كار جه نغعى برایى ما دارد و جه هيشرفتى در كار سن ين است؟

ردن ادامه داد:
ــنتيجاش اين است كه مر وتت خطرناكترين دسمن انسان به شُدت مجروح شـد، براى
 سن ديزيه اضـاله كرد:
ـدر متيچت ممكن است كه جسارت و تهود اين مادموانل كاردوويل باعث متشكل شـدن اين كروه عايه ما لشود. آكرينى معهنان محارمت مىكرد:
 تأر گلبى مانع ارث بردن او خوامد شـده
 كاركرانش، ديكرى دوست صسيمى و فداكارش و بالاغره مصبوبه ديرينش.
 آرى فتط تَلب آنها، اين وسيلبانى كاملا مشروع و تابل الطمينان است. اسچف كنت:
 شخص يك نن هيغه داشت. آرى، براى تنبيه آدم بدجنس و ناهاكى بايد از موى و موس او استخاده كرد.
آكرينى كه نمى خواست به اين نودىها از ميدان در دود كیت: - بسيار خوبه تبول مىكنم كه فرانسوا ماردى مصبوبه خود را از دست داده و از نظر مالم در شرث سشوط است هس بدين ترتّب، براى بـ دست آوردن اين ثروت باد آورده و منكیت بيش از هيش هريصت


 دلتت ورانداز كرد و كنت: ـ در اين بطريها هيست؟
مادام سن ديزيه كه از ميل ناكهانم رددن سغت منعجب ششده بود كغت: ـ ــراب بردووزدس.
رودن يكى از بطرىما را برداشت و يك كيلاس شراب ريـغت و لاجرعه سر كشيد.



مىى آيد، به ممين جهت به سراغ شـراب رفت و اميدوار بود كه به وسيلة آن دوحيه عـادى و
تارت نغستين خود ا باز يابد.
هس از اين كه لبانش را با بشّت دستهایى هرك آلود خرد باك كرد به طرف ميز آمد و خطاب به آكرينى كنت:

 وار او را ميان كرنتهاند (من او را به دست اشـخاص قابل اطمينان سهردهام) صـادحانه شروع
 مرد بسيار درستكار و با شرفى است ولم ضـعغش ـم درست به اندازه شـرافت اوست.


شمـا انجام دهيد.
آكرينى متعجبانه كنت:
-من؟
ـ آرى شمـا و آن وغت به ارزش كارمانى كه من كردهام هـى خواميد برد...
آنكاه رددن لحظهایى سكوت كرد، دست روى هیشانى كذالشت و با خود كنت:

- جلّار عجيبا است.

سن ديزيه با تعجب يرسيد:
ـ موضوع هيست؟
رعشـهایى بر اندام رودن افتاد.

 سن ديزيـ كنت:
 ـ ـ ـالا از دختران مارشال سيمون صحعبت كنيم، اينها روز به روز نزارتر و غمـه دارتر مىشوند، زيرا مارشال از مـان دوزى كه حـرش را از دست داد، با دو فكر مـالغ در مبارزه

الكر اين كار را بكند امردز آبرويش میىودد، و اكر نكند فردا آبرويش خواي


خوب حالا درست فكر كنيم:
از اين خانواده لعنتى ديكر هب هيزى بالمى ماند



 میبايست تمام تدرت خود را جمع كنند و عليه ما وارد ميدان مبارزه شوند و مـا را در مــم بشكنند.
من هـ كهته بودم؟ كاته بودم كه غلط از احساسات و موى و موس آنها استغاده خوامم
 مىكويم، و تكراد ممكنم كه ممـ آنها در اغتيار من مستند، آرى مشكى در حيطه تدرت من

مستند.

 ريزثل تدريجا براقتر مىشد و بيشتر كود مىردفت.
 نمايان بود كه رو عانيون ديكر و مادام سن ديزيه از مشامدها آن دهار يك نوعاضسطراب مبهم شده بودند.
خود رودن، كه ابن نارلهنى را ناشى از كار زياد ديشب ممىانست، ممیواريست مر طور

 كاردينال سكوت را ششكست و كيكت





 دادم، به معين بهت نتوانستم تأثير و تدرت عجيب مجـي
 صددن با بـ صبرى جواب داب داد:
ــاين مبالغه است، تمام اين الحساسـات و موسها اكنون در جوثلى و خروثل است، ولى
موتعيت غيلى بحرانى... رددن نتوانست حرف خود را تمام كند ناكهان دســها را روى هيشانى كذاشت و از

شعد درد فريادى كشيد.
آكرينى از جا هريد:
ـ شـما را هه مىشود؟ مثل اين كه از هند لحظه بيش رنك صورت شمـا خـلـى تـغيير

رودن با صسائى لرزان جواب داد:
ـ نمىدانم هرا حالم اينمور شدهـ، دردم شـدت يانته و ناكهان سسم كيه رفته آنقدرما مم نازك نارنجى نيستم. ديشب نـغوابيدم و بى اندازه خسته شُدمه جز اين علتى ندارد.
 مملرزد، و با وجود خونسردىى و تدرت معمولى نتوانست تحمل كند. ـاعتراف مـىكنم كه حالم خيلى بدامست، ولمى امروز مسبع حالم مانتد مميطـه كامـلأ عادى بود... سرم كيج ممىدود... مىلينم و بدنم ين زده. كاردينال كنت: ـخيلى عجيب است.





شما ممتوانيد كمك بزركى به ما بكنيد. و مادام شما مـ شمينطور...
 صندلىما انتاد و دستما را رو روى سينه كذاشتا

رنك صـورت رددن مثل كع سغيد شـده بود، جشمـان فرو رفتاش بيش از يبش كرد رفت و ركهاى صسرتش برآمده شـد. آخرين محاومت ردلن در مم شكست، دكــهماى زيلهاس را با سرعت باز كرد و ييرامن سياه هركآلود و بارهاش را كنار زد.
 ناكهانى را از درون سينه خود بيردن بكشد. كاردينال اسغف و آكرينى با عجله به طرف رودن آمدند و دور او حلثه زدنـد، رودن دستغوش تشنجات شديدى شده بود. ناكهان قدرت خود را جمع كرد و روى با بلند شـد و



ـكاردينال مالى بيرى، اين مرض خيلى ناكهانى بود، در دم به من ظلنين شُدهاند.. شما از
 آنگاه از ها در آمد و در ميان بازوان آكرينى افتاد.




به جز آكرينى، كه بازوان رودن را كرفته بود، شمه كنار رفنتن.
 -وابى! هـ علانُمى!
مـه با مـ فرياد زدند: - هـ شُده؟

دكتر باله ينه، درست متل اين كه دوى مار غطرناكى با كذاشته، هند تدم به عتب رفت و با وششع كنت: -وبا! وبا! مسرى است. آكرينى از شنيدن اين اسم شـوم و وششتانكيز بازوان رودن را رما كرد و لزوئيت بع

زمين در غلطيد.
باله ينه فرياد كشيد:




 اين اتاق شوم خارج شوند وازكون شود.

 شود كنار زد و وارد سـالن شد و يكراست بـ طرف رودن رغت.
 $1<99$ واسطه جنابات وحــتانكيز خود معروفبت دارند.

استفاز اين فرصتاستناده كرد و با به فرار كذاشت. رودن روى تاليهه افتاده بود واز
شدت درد بـ غود مسينهيد.
ضربهایى كه در منكام التادن دوى زمين به او وارد شده بود مـتملأ وى را به مــرش







 حركت بافى ماند.





 روزماى شوم ساغتنن تابوت بود.





 جملات روى آن ديده ممىدر دري


 (انتحام! و مرك بر مردم كشهاءا.،

ماسعاراد

جمعيتانبومى در اطراف هتل (اديو" جمع شُده و بـ ميلهماى آمنين فشار مى آورند. در





 فريادهاى nماسكاراده در فضانيا طثين الككثن.

 سوت ممزددند. كتى دورتر از اين محوطه، در طرف هـهي، دستورانى بود كه عموما دانشيجويان در آن






 را متجسم مىساسافتند ديده مى شاشدند.




مولن نويسنده مذمبى و اخلاقى نمىتوانست يك هنان كوشهایى دراذ د صوردت سرخ رنكـ و


 خم میشدند.


 (اماسكاراده همكارى كند.








آنها را جواب مىىادند.
جمعيت كمكم بـ طرف رسنوران ممىرفت.

 يكديكر ممنوشيدندا



 اجبارى بنهان مىساخت


 شُكم كندهُ خود ممىاليد.


 بىممتا، كه ديوانه وار دوستش داشينت، دائما به يادلث مى آمد و او را الز حالت بهت و حيرت بيرون نياورد.
در اينجا نيز به ياد محبوبه خود انتاده بود و به اطرافيان خود توري توجهى نداشت


 و دوباره در الكار تلخ خود فرو رنت

 اكر در يك هنين مولعيتى آدم خويش را جلوى كلولد توب بكذارد بهتر از نزديك شـدن

به يك بطرى عرى است
دورنو كه از لحن نيسدار موروك سـغت عمبانى شده بود، نكاه غضببآلودى بــ او
افكند.
موروك، كه ديد دتت مسه حاضرين به طرفاو و دورنو جلب شدده با مـان هـداى بلند افـافه كرد:


 دورنو با عمبانيت حرف مورورك را تمع كرد و و كغت: ـ كارسون! دو بـري عـري عرق و دو كيلاس بياور.

 צاك با لحنى مصسم جواب داد:

- برای دوتل.

ممه فرياد كشيدند:
ـدوئ؟



عدهاى يشينهاد عجيب دورنو را با خوشرونُى و فريادهاى مستانه استتبال كردند.
 جا برخاست و با صوردت برافروخته فرياد كشيد:
 يكى از كارسونها در را باز كرد و كغت:

 فريادهاى ديوانهوار در فضـاى سالن طنين افكند. تازه خورشيد، غزوب كرده بود، سالن بـ اندازه بزرك بود ولى هند هــجـره كـوجك
 با اين كه در خارج از سالن هوا منوز دوشن بود، اما در داخل آن تاريكى مطلاتى سـايه الاكنده بود. دو نغر از كارسونها ديك هونغ را كه روى هند مبله آمنين ترار داشت و در در زيـر آن
 آتش در زير آن زبانه مىكشيد. دورنو با لحنى جنكجويانه به موروك كغت:
 كرد.
آنكاه بطريهاى عرق را كه در دست كارسسن بود به رتيب خود نشان داد و كغت: موروك جواب داد: ـتو ـم انتغاب كن.
ـ بسيار خوب! اين بطرى و اين ثم كيلاس تو، نى نى مولن تاضـى خوامد بود. نويسنده مذمبى جواب داد: ــ البته تاضى شدن من مانعى ندارد، اما بايد هبلا به شما خاطرنشان كنم كه بـه كــار

 واك حرف نىنى مولن را تمع كرد:

 راك كاكت: ـ ــر كسى زودتر از نوشيدن امتناع كرد شكست خورده.

ـباشد!
نمنى مولن هرياد كئيد:

 در اين منكام سكوت عميغى در سراسر سـالن برقرار شد. بيشتر شضـار كه ابتدا با ديدن
 مين حالا احساس مىكرسند كه خطل منوجه زاكاك خوامد شـد.
 و آرام جلوه دمد فرياد كشيد: ــحاضر! موروك و ذُاك فرياد زدند: ـكاملا حاضريم.
نىنى مولن دستهاى خود قا بلند كرد و با صـداى بلند فرياد كشيد: ـشـرع كن!
هر دو رفيب جام معمولى خود را تا آخر سر كـيّيدند موروك خم بـ اببريس نياورد، اما منكامى كه كيلاسنعرق را روى ميز مـكذاشت رنـ صصرتش اندكى تغيير كرد. دورنو كستاخانه فرياد زد: ــرمان بدميد! و با دسـت لرزان و تبآلود فود بطلرى را بلند كرد، اما ناكهان به جاى ريغتن در كهلاس، به موروك كغت: ـاكر راست مىكونى جام را بينداز دور، با شيشـه سر بكشيم، اينطود بهتر است...جرأت مىكنى



 شده بود، جشعها از حدته بيرون آمده و با كمال كنجكاوى به موروك و گاك دوخته شده بود.

 رنكش تغيير كرد و معلوم بود كه درد عمبلى احسـاس كرده.

 به فيالهُ تمسـخرآميز موروك افتاد كه با كمال غونسردى مشيغول نوشيدن مــتوى بطرى

زاك، كه آنار غرد بيروزمندانه و تومينآميز را از نكاه موروك خوانده بود، به سرعت شُيشه را بالا برد و با عجله مسُفول غالى كردن آخرين مـحتويات بطرى شـد. ديكر موايش

 موروك كه آنار مسرت امريمنى از هشمانش مىباريد فرياد كشيد: ـ زُاك، رفيق، هیزیى نيست! آنكاه بطرى را روى ميز كذاشیت و به كمك نی نى مولن آمد كه بيهوده سـع مـى دورنو را روى با نكامدارد. اين تشنع ناكهانى ميج كونه آثار وبا نداشت، با اين مسه وسشتى
 كشبد و از حال رفت. نمنى مولنه دورنو را در ميان بازوان موروك باگى كذاشت و با سرعت به طـرف در


رفت.
شیمصى كه نینى مولن از ديدنش مات و مبهوت شد، ملكءُ موس بود. از آن دختر دلربا و آن تهرمان خوشكنرانى و بلنازى، هز رخسـار رنك يريده، موماى آشيفته، كونهمانى كود
 بالمى نمانده بود. بدبغتى، نغر و اندوه آن موجود زيبا را بـ كلى آب كردهـ بود. به مـض ورد به سـالن، ايستاد. نكاه بـى فروغ و هريشانش در كوشـه و كـنار سـالن، در

 بازويش را كرنتاند. سغيز بدون اين كه متوجه رام كننهه عيوانات شود بـ طرف زُاكى ـُـتافت و دستهاى خود را به كردن او انداخت. ـرُاك! מراك! منم! سغيز... مثل اين بود كه صداى آشنا و دلخراش سیفز، كه از اممان تلبش بر مىغاست بـ كوش 0.4
 آمى كشيد. " كرديد.

 نوازش و با سيل اشـك شـسنـئو مىداد.
 - زاكى، منم... سغيز، بالاخره تو را باز يانتم... مرا ببخش اكر تو رارما كردم كناه من نبود

مرا ببغش... موروكى كه از اين برخورد غير منتظره سـغت عصبانى شده بود و اـسـاس مىكرد كه مسكن است نتشه مايش غنظى شود فرياد ككيد: ـ بدبغت ممىخواميد با امن حرفها نيمه جان او را مم بكيريدا كنار برويد، با اين حال اكر بلما را بشناسد، نتايج خطرناكى خوامد داشیت. ملكه موس كه تازه موروكي را شُناغته بود فرياد زد:
 سفيز نتوانست حرفش را تمام كثد، زيرا نكاه تيرهُ دورنو به صـورت او افـتاد و جـان كرغت. ـسفيز... تو... تو...
سشيز با صدائى لرزان و تأنُ بار جواب داد: ـ ـ آرى من مستم، من... من آمدهام... به تو خوام
 اشكآلودش آنار تأتر عميفى كه ناشى از مشامده قيانه زآك بود، ممى داريد.
 نمىكرفت كخت: ـ آه! دغتر بيهاره! تو مم با بدبغتى و اندوه مـ آغوش بودهاكى... تــو ديعـر آن ســفيز نيستى... من تو را نمىشناسم...
 رنع بردهایى...
 $\Delta \cdot V$


تلبم را، هستيم را میسوزاند.. هـ خوب بود كه تو را ديدم... زيرا راضـى د غوشـحال خوامم


 مماياشيد. اما بعد از اين، ديكر از از زندكى سيرم. موروك شانها را با بالا انداخت. ــتو آدم ديوانه و حق ناشناس الاسى مستى، مدتماست كه ما با مم مستيم و اغلب مم با مم و بـ اندازه مـ باده نوشى كردهـيايم. سفيز خيره خيره به موروك نكاه مىكردر. زإك ادامه داد:




 شوم راوحشُت زدهتر ساخت موردك جواب داد: -رفيق، كوش بده، نصيعت مرا بشُنو... و...

 تلبى خود را بـ او بكريم سفيز كغت:
 من به تو ممكويم كه زنده خوامى ماندا




 ©•^

سغيز بيهاره، در حالى كه دستها را به علامت التماس بلند كرده بود اشك ممديغت به حاضرين كلت:
ـ آحايان تو را به خدا او رانجات بدميد. نكناريد بميرد. آم! نكاه كنيد. ـ متل ديو نزديكا است، بيهاره را بـ آنبا با بوريد.
 دحايق زندكى را مىكندانيد.







در آن موفع، ديوار بسيار بلثدى در انتهاى كوهه "ِوذيراده ديده ممشد كه در كوجكى در كنار آن مرار داشتـ.
بس از وروداز اين در و عبور از حياط نردههاى آمنين زيادى كها الطراف حياط بود جلب توجه ممكرد.
 ساغته شده بود.
كاردينال مالى بيرى، همان كسى كه در جشن تماري

 هخش مىشد.
هياناشاش خيلى مخطرب ممىنمود و رنك صـودتلى مانتد ميشه زرد بود.



 به كوش رسيد. كاردينال ايستاد. صساى شمعيف اما آمرانمایى بود: -من كلموب شدهام، مىیغوام بلند شُوم.

صساى خشن ديكرى شُنيده شُد: - يهدر، اين نكر را الز مغز خود بيرين كنيد، محال است. صداى اولم دوباره شُنيده شـد:





 اين بوان، دوسله، شاركرد دكتر باله ينه بود. كاردينال، در مالى كه شيشـه خـد وبا را منوز جلوى بينى خود كرنته بود با لهجه غليظ ايتاليانُى كغت:



 ميجانات زياد دوباره هال او را بدتر كند.


 - به آكرينى اطلاع دادهايد؟
 از سه روز يِش تا كنمن نتوانستهاند از جا حركت كنند.

 ياددايٌت كردهايد يا نهو
 كاردينال يادداست را كرلمت و جس از اين كه يك نظلر كلى به آن افكند، مجاله كرد و با عمسبانيت به خود كنت: ـ ـمعاش از اين حرنهاى نامربوط مـزذند... مركز دو كمه حرف حسابـ نزده كه بتوان


ـ ـحالا مرا نزد رودن بير شـاكرد باله ينه با ترديد كغت:
 - هع بهتر، هـ بهتر، با اين حال بهتر مىتوانم او را تسلى بدمم. اكر خواب است بيدارش

كنيد و ودود مرا الطللع دميد.

 مىكتد. مىكويد به استراحت زيادى احتياج دارد. با اين كه غيلى خسته و كرفته است، امـا بـى

اندازه عصبانى به نتلر مىرسد.

 در فخـاى اتاق هـغش شـده بود. اين بوما به قدرى تند و زنتده بود كه كاردينال را هند لیثله در آستانه در توتف كرد.
 ارمن بايد زنده بمانم و زنده خوامـم ماندهـ،

 زنده بماند. رودن، در سـايه تدرت اراده و سرسـغتى خود، و با كهك داروماى دكتر باله ينه توانسته بود شمله كشّندهُ وبا را دفع كثد و زنده بمـاند.


 غانواده سن هن را به بايان رساند.





 $\Delta I I$


مدفماى كستاغانه ذزونيت را در هند كلمه غلامـ كنيم.
 ميرات هنكات آنها، به محام رمبرى برسد. و با يشش بينى كنارهكيرى اكثريت رؤسا كه در نتيجه فساد و بـ نظمى تسهیل خوامد شـد يكه و تنها بر تغت شرمانروائى تكيه زند و رشته حاكميت مطلق را به دست كيرد. اين بود متاصد نهانئى رودن. اكر جه معاصد نهانه دودن از نظلر رمبران روحانى رم كاملا يوشيده مانده بود، اما در
 بوى غطلر تكريجاً به مشام مىرسيد.
 الحساس كردند و كاردينال از سغر به فرانسـ استغاده كرده بود و مى دخواست بـه مــامـا نهانى رودن هی ببرد.
كاردينال، پس از هند لحنه توقف در آستانه در، با كمال احتياط و در حالى كه شيشـه




 سر לنونيت نشست.
با صدائى كه سعى مىكرد خيلى صـعيمانه نـيان دمد كنت:
-يدر محترم و عزيز مال شما هطور است؟
رودن خود ا بـ كرى زد، صدداى خرخر خود را بلندتر كرد و جوابـى نداد. كاردينال با اين كه دستكش به دست كرده بود، با احتياط و ترس و لرز دست زُزونيت را كـرفت و بـا مسانّى بلندتر تكرار كرد:
ـهـدر مسترم و عزيز،
ردن دوباره سرش را بـ طرف ديكرى هرخانيد، كاردينال هـر دو دوباره كغت:
 صرفهاى من كوش دميد. رودن، بدون اين كه رويش لا به طرفـ كاردينال بركرداند با صـداى كرفتالى كه خشم او را به خوبى نشان مـىداد جواب داد: ـمرك مرا آرزن میكنيد، سينهام مىسوزد، سرم كيج میرود ولم به من رحم نمىكنيد،

كاردينال شـانهما را بالا انداخت و سهس، با صـدائى بلند و واضمع كّنت:
 مطالب بسيار مهمى را بر زبان آوريد. خدا خواست



 اما رودن فرصت نداد ناكهان سر را بلند كرد و راست سر جايش نـا نـست ـ معلوم شـد كا....
رودن بـ هشمان كاردينال خيره شـده بود. اكر هـ آخرين جمله او را نشنيده و تيانه هيروزمندانغاش را نديده بود. الما با وجود ضتعف شمديد متوجه شمد كه خيلى بـى احـتياطى كرده.



 كه بالاخره به كنجينا اسرار رودن دست يانته، ادامه داد:









 اين محاومت كند و دوباره سرش در روى متكا التاد.
 ـاميدوارم كه اين حـله ناكهانى زود كذر باشد. ولم هون عكس آن مـ امكانيذير است،

شُنيدن اعترافات كامل و دقيق براى سعادت اغروى شـما خوب نيست زيرا ممكن است كه امن اعترافات ضـعف جسمى شمـا را تشُديد كنده زندكى اخردى و جاودانى خيلى بهتر از زندكى دنيوى و هنايذير است.
رودن با صدائى ضـعيف و با لحنى تمسـخرآميز كغت:
ـكدام اعترانات را مـىكونيد؟
كاردينال كه از شنيدن اين شرف مات و مبهوت شـده بود فرياد كشعيد: - هطور! كدام اعترافات؟ اعترافات شـما را درباره دسيسه مانم كه در دم ترتيب دادهايد

مىكويم.
_كدام دسيسـع
كاردينال با بـى صبرى كغت:

روشن بوده، هس جرا حالا در كامل كردن آنها ترديد داريد
 مىكرد.
ـشما با كمال اطمينان به من مىكويُيد كه اعترافاتم كاملا صـريع بوده خوب هس تكرار
آنها برای هیست؟
دوباره لبخند تمسخرآميزى بر لبان رودن نتش بست.
كاردينال با عصبانيت كغت:
 رددن آمسته كغت:
 شما بكريم، شما از مسه مطالب الملاع داريد. كاردينال كه بيش از بيش عصبانى شده بوده در حالم كه بازوى رودن را تكان ممداد فرياد كشيد:

 راانكار كنيد؟

 ـاميدوارم كه خدا شُما را بيخشايـايد.


هرندمانمى راكه منكام مذيان كاته بودم انكار كنم.




 مرفـماى غودتان است. اكر به مـامـد من هـى برده بوديد هركز سـعى نغى مكرديد با مكر و حيله مرا به حرف آوريد...
در معين موتع در به شددت باز شد و آكرينى فرياد كسيد: ـيك خبر غوش! مزدده.
 با دست به آكرينى اشاره كرد و با صـدايـى مغطع و ضـعيف كانت:
 شمايد نجات يیدا كنم. آكرينى كه سغارثلمانى دكتر باله ينه رادرباره خوددارى از كار كتن مطالب بسيار مهم و ناكهانى به رودن، فراموشى كرده بود فرياد كیعيد:
 نزديك مىشود.
آنكاه كاغذى از بيب غود در آورد و به دست لرزان رودن داد.




 منوز رودن به آخر نرسيده بود كه فريادى از خوشــهالم كشيد:


 ميجانش به تدرى زياد بود كه كاغذ از دستشى امتاد.
 نكاه كنيد، صسورتم را بيينيد، از آن دوزى كه به اين تغتنواب بدبغتى ميغكوب شدم، برایى

اولين بار است كه خود را آزاد احساس ممكنم، مثل اين كه تــدرت از دست رغتـام را بـاز
رودن راست ممكنت، صورتش كم كم رنك ممكرفت، صداى ضـعيف و لرزانش تدريجا! بلندتر شـد و فرياد كشيـي:


 آنكاه سرثن بـ ردى منكا التاد.
 كاردينال از آكرينى يرسيد: -موضوع هيست
 الراط در باده نوشى و ميذكى مرد.


 كه..



 و در را باز كرد.



دست شـا برسانم.

 تأثير حاطعى شوامد داشت، يِش از تاريك شـدن شـروع كند، و من مـ مسُغول تهيه كـردن مغدمات عمل مستم.
ـاين عمل ستـت است


موضوع را به آهاى رودن نغنته.


 بايد كاملأ مواظلب آنها باشيم... ولم نمىدانم آيا شما حال شنيدن آنها را داريد يا نه.

 كاردينال شد و باكت را بـ او نشـان داد و با احترام بسيار زيادى كهت: ـاجازه مسىفرمانيدو كاردينال سر را به علامت تمديق تكان داد. آكرينى باكت را باز كرد هندين بادداشت در آن ديده مسشده هس از خواندن اولم قيافهاش در مـ رفت و كغت: ـاين يك بدبـنتى بزركا است. رودن فورأ سـرش را بـ طرف آكرينى بركردانيد و با بريشـانى زيادى بـه صــورت او هشّم دوخت. آكرينى ادامه داد: ــلورين بر اثر بيمارى وبا مرد. و بدتر از مـه اين كه بيش از مرك، در مـابل مادموازل كاردوويل اعتراف كرده كه از مدتها هيش بر طبق دستور شما نزد او جاسوسى مى مكرده.
 رودن از شـنيلن اين خبر بـ كلى تغيير كرد و آثار اضـطراب و تـرس در آن مـويدا كـرديد. آكرينى يادداشت ديكرى را به دست كرفت و كنت: -ها روز شومم بوده! تصمور ممىفت كه كسى از مـهل اهامت فرانسوا لماردى در منزل
 و با دست يكم از افراد ممين منزل نامعانى به او رسانيدهـ رددن كه در بستر خود دراز كشيده بود از شنيدن اين خبر ناكوار تكانى خورد و بـ فكر فرو رفت. آكرينى هس از هند لـلـنه تنكر كنت:
 الطمينان كامل دارم و مىدانم كه تمام اطلاعات او صیعيع است. چطور معكن است با اغخبار

ديكر متنانض باشند!
آكرينى يادداشت را بـ لست كرهت و هنين خواند:



يس از خروج او دو كلفت از منزل بيرون آمدند، يكى نزد مارشـال ســيمون و ديكـرى نــزد











 آكريكول كلت: ـتا فردا.

## - * *









 هـ تمامتر به ميدان اودئون رفت و هس از كرايه كردن يك درشكه نزد مادموازل كاردوويل رغت.












 شمار ممیروندية.










دشمنان خطرناك غانواده سن بن متعد سازيارد.











و مبهوت مانده بودند. بالاخره آكرينى بلو آمد و كنت: ـيدر آغر اين كار عاملانه نيست...

 مشغول نوشتن بادداشٌت ديكرى شـد كرغت و شروع به غواندن كرد.

آكرينى فرياد زد:



 آكرينى كاتْ: ـ مییهتا كه معبزه آساست
رودن دوباره كاغذى بـ آكرينى داد كه اينطور نوشته بود: اتا يكى مـامت ديكر بايد اجرا ثموده.
آكرينى فورا اين كلمات را فواند و فرياد كسيد:


فرانسوا ماردى به نغع مـا تمام خوامد شدـ لر ماللى كه رودن مشغفل نوشستن بود، آكرينى بـ كاردينال نزديك شـد و آمسته كغت:
 بستر مرك و حالا هابكتر، عاتلتر و موشيارتر از مميشس!
 كاردينال... آلر بدر... اين بزركترين جنايت است كـر كه كنالشتهايد امن بيهاره از بستر بيمارى بلغد شود. دكتر باله ينه اين را كغت و با عجله به طرفـ رودن رفت و بانويش را كرفت، دكتر انتنار
 كه كرماى بدنش به هال عادى است. فورأ نبض او را كرفت و دودن بدون توجه به دكتر به كار غود مشنغول بود
 امروز مبع بی اندازه نامننم بود ولم حالا درست مثل حالت عادى كار ممىكند! نمـى فهمـ... هV.

دكتر بـ طرف آكرينى و كاردينال بركـتت و اضـافه كرد: -من كه نمىتوانم باور كخم. آكرينى كنت:

 و هنان جملات منطاتى و مستدلى نوشُت كه من و جناب كاردينال مات شُديم. دكتر فرياد زد:

 كاردينال كخت:
 ــاين بـران شديد و ناكهانى و مخصوصـا عكس العمل آن ممكن است كـه كـلا الو را بسازد. دكتر، يس از كغتن اين كلمات آمسته به رودن نزديك شد و با صدائى كوتاه اما معكم كنت: - يدر عزيز، ميل داريد كه تا مشت روز ديكر رختخواب' را ترك كنبد و روى پاى خود بايستيد.





 دكتر باله ينه منعجب شدر دين
باله ينه كه ترديدرودن را مشامـامدٍ كرد، اضـافه نمود:
 رودن با اسرعت هند كلمه نوشت و بـ بـ دكتر داد:

- ينى حاضرم كه ههار عضو از بدنم فطع شود اما زنده بمانم. كاملاك در اختيار شـما

رددن شـانهها را بالا انداخت و هغين نوشت:

دكتر نوشتهماى رودن را با صــداى بـلندى خـوانــد. كـاردينال و آكـرينى از عـبارت فوتالعاده اين مرد بـاندازه متعجب شده بودند، همـاش بهـ نكاه ممكردند. هدر هالا بايد بغوابيد.
رودن هنين نوشت :
رحاضهر هـويد. من با يد اوامر مهمى صادركنم، هر وقت لازم شــد فمداً به من
اطلكع دميدة.
آنعاه كاغذ مريكرى به آكرينى داد و اينطور نوشته بود.
رفوراً اين نامه را بدكـس كه نامهماى بــامـنغاء را بـراى مـارشال سـيهون
فرستاده برسانيده.
آكرينى جواب داد :

- معين اكنون شـخص مطـمنّنى را مأمور اين كار مـىكنم.

دكتر بالهينه به رودن كغت :

وسايل ما به كار خود مشيغول بابثّبيد.
 زيرا منوز از جاى خود بلند نـُده بود كه تمادل خود را از دست داد و دوباره روى صنـلى انتاد.


رنبا يد فرصت را از دست داد داد هر هه زودتر بارون ترى هيو را از اتهام لتُونارد
مهبلع كنيد تا اقدامات لازم را به مهل آقودها.
رفوراً ربه را نزد فارنيكا بغرستيد تاكزارش جرا براناتاتاين هعند روزه جلها را

 استخوانى و نزار خود را بـ كارد و جاتوى دكتر بالهينه سهرد.

زز يومهون

دو روز از عمل جراحى كنشـت و رددن به طور معجزهآسايـ از مرك هـتمى نــجات بافت.
تتريبأ سـه ساعت بعدازظلهر اسـت ملكه هوس بستهاى زير بغل داشتت و از سياط عبور

 را تشكيل عىداد.

 لابلاى شكافـماى دبوار اطراف آن، علفـمايـى روئيده بود.


 بىحركت نشسته بود. هنكامى كه سـغيز وارد اتاق شـد مايو سـر در را بلتد كرد
 طرفـ سغيز متوجه شد. سغيز با صـدايى تأثربار كغت :
 مايو لحظهالى به نكر فرو رغت و سبس كغت : - سفيز عزيز هس تو مى هوامى عمدأ خودت را بكشنى ؟

 بيسّتر وجود ندارد.
اول اينكه آدم شرانتمندى باشم و كار كنم. ولى تو خودت بهتر از من مىدانى كـه بـا بـا


وتتى كه كارى هيدا شُد، بايد با هنتهاى ههار بنع فرانك تناعت كنم.



 سفيز لبفندى زد و اضانـانه كرد :

 -سفيز، درستاست









 -من بسيار غست شديمام!


- خوامر عزيز، داسنى علت آمدن از منزل مادموانل كاردوويل را بالاغره بـرایى مـن

مايو سرش را بايين اندافت و كتا




 -بع علتى نكر میكنم كه مراوادار به بيرون آمدنان منزل كاردوويلكردو مرادر نظر

او يك شـغص خائن و نمك نشناس جلوه داد، خدايا نكذار كسان ديكرى تربانى اين هوادث

 سفيز دستمانى خرامرثل را كرفت و فرياد كشيد :

منايو با لبفند تلغى كغت :

- زيبايى كمى دير به سراغ من آمد.

- زود باشيم. عجل كنيم.
- آنكاه مايو از اتاق بيرون رفت و منغلى را كه بر از آتش بود بـ داغـل آورد و آن را

وسط اتات كذاشت.


 كلزنهاى بافى نمانده بود. مايو كنت :



 سكوت مركبارى حكفرما شـد. سفيز سكوت را شكست : - تمام شد...
 زهمت سر را بلند كرد صـدا تدريجا نزديكتر مـىشـد.

ناكهان لريالى شنيده شد : - آه! بوى دود میى آيد !
 - باز كثيد ؛ در را باز كنيد كـي
 $\Delta P \Delta$ بىشرف نيستم كه بعد از او زنده باشم.

اين بود آخرين هرف سـميز.
ناكهان از جا جريد، تمام توالى خود را بـ كار انداخت ر فورا خود را بـ بـ هنجره رسانيد ؛




 آكريكول فرياد زد : - نه، خود را از هنجره به بايين برتاب كرد
 بود كه با سرعت از جلوى بنجره نالهديد شد.

آمنكر نرياد بجرخراشى كشيد : - آه! ه4 وحشُتناك است!

رلم آدرين كه تيانه مايو را در تاريكى تئغيص داده و منوز درست به علت وحشت آكريكول هی نبرده بود، فرياد كشيد : - نه، اينجاست.

آدرين صورت رنك هريده مايو را كه در كنار تشك دراز كشيده بود به آكريكول نشان

 اتات و وزش باد، آدرين تكان بسيار كوهكى مشامده كرد و فرياد كشيد :

$\qquad$
آكريكول در حاليكه به طرف بلهكان مىستّافت كغت :




 بر خلاف ظالمر جلما مرا خيلى دوست دارد تا جايـى كه براى برداشتـن دسته كـل مـن زندكيش را بـ خـر انداغت. اما فكر و ععل اين دوح حساس و دشواريسـدن مىبايست بزودى بطلان اين تصورات ang

تسلىبخش را، كه نمىتوانست به روح مجرو دش مرمم نهد، البات كثد.






 نمىآيد.
تمام اسسرار در معين جا بود و آدرين بيهوده سعى ممكرد كه به آن هـى بيرد. اين دودلىما، اين تردبدها و اين كنجكاوى عميق خرمن عشفق شوم آدرين آرين را بـيش از

اما، طولى نكيبدكه عمله وعشتانكيز وبا وبا سروع شد.
 وضع آنها رنه ممىبرد.




 خود رابالازد.










از آن هس، مهمترين وظليهه آدرين سعى و تكايو در راه تـعفق اين مدف بـود. ولى در
 ممدستانش، نه تنها آدرين نشان دادن ماميت حتيفى اين جنابتكاران و رسوا كردن آنها را



 مركز اج̣تماع افراد اين خانواده كرديد.
 نجات او شتافت ؛ آكريكول هم كه برایى مذاكره در باره فرانسوا ماردى نزد او آمــده بـودد، درخواست كرد كه همراه آدرين بيايد. مادموانل كاردوويل با اين تقاضـا موافتت كرد و هر دو با عجله به طرف كو كهـ كلووى به راه التادند. مايو ردى تشك دراز كشيده و به كلمى توايش تـعليل رفته بود و آدريـن مــم


 اميد ممرود كه از مرك رهايـى يابد.
مايو دويش را به طرف آدرين كرد و با جشمانى اشكبار كغت :
 تاريك و در كنار بستر بدبغتى كه من و خوامرم مـى وخواستيم براى مييشه روى آن به خواب برويم، زانو زدهايد ! مادموازل؛ شـما جغدر مهربان مستيد! بعد از فرار از منزل شمـا.. وتتى كه مـرا خـائن

- منكامى كه خععف شما برطرف شـد ؛ خيلى از مطالب را به شما خوامم كنت ؛ ولم حالا

ممكن است شما را خسته و ناراحت كند... حالا بكوييد حالتان هطور است ؟
 آرى من مس هِيز را به شما خوامم كغت... و مطمئن مستم كه به سفيز رجم خواميد كرد ؛ اينطور نيست مادموانل ؟
 بكرييد بيينم: مثل اينكه هيشل از كرفتن اين تمعيم نامعاى براى من نوشته بـوديد، ايـنطور

نيست $\triangle$ ن


 نغع آنها جاسوسمى مىكرد. مايو فرباد كشيّيد:


- آرى شود او، ولم در عين حال بايد به سرنوشت او او متا


- آنها ممترسيدند كه مبادا شما دوباره نزد من بياييد... شما فرشته نكهبان... بـ تدرى


 - مايو با وحشت كلت:
- رودن!...
- آرى رودن. ولم حالا جاى كانتكو از اين الشغاص نيست.



 دارم...
- شها مادموازل، شما به دوستى با آفريده بدبغتمى مثل من احتياب داريد؟ - آرى، حتى بالاتر از اينما، شما تنها كسى مستيد كه مىتوانم اسرار و وازمالى نهفته خود را به او بكويم.


 آكريكول نكر كرد، بالحنى تأثربار كغت : - مادموازل، خيل شرمّآور است! خيلم!ا...

در همان لحظهاى كه مايو اين كلمات را ادا مىكرد، صـداى بايى در بلعكان طنين انداخت و متعاتب آن هـدايس بـ كوثّ رسيد :

- مايوى بيهاره! هه به موتع رسيدم! جه خوب بود كه كارى از دستم برمىىآمد.

 مادموازل كاردوويل اشـارات آكريكول را الز ياد برد. بـ مـحض اينكه هشمشى :به ممان دخترى


 در نمايشكاه درندكان مضور يالته بود و باعت كشته شـدن بلنك به دست شـام
 بىاندازه خوشـعال شده بود. رز بومهون جلو آمد و كغت :
 و با اجازه شمـا مى الغوامـ بـ سـراغ مايو برعم.
 مادموازل كاردوويل كه از بـىشرمى دز بومبون مـات و مبهوت مانده بود، در معابل اين
 بود، بـ آدرين نزديك شبده و آمسته مىكا مكت : - الغسوس! مادموانل كار مـا تمام شد. آدرين كه از شُنيدن اين خبر لحظهاى دز بوميون را از ياد برده بود با تأثر عميغى كهت : - هـ دهختر بدبختى - مادموازل، بايد اين فبر را الز مايو بنهان كتيم و بعد تدريجا و با احتياط بها او بكوييم خوشبختانه هذ بومهن كوهولو موضبوع را نمىداند.




 نمىتوانستيد از من كمك بغواميد ؟ رز يومهون هس از هاك كردن تطرهماى اشـك كه بر كونعهايش فرو مـغغلطيد ادامه داد :

产 صورت غيلى بهه هبتيد. اميدوارم كه شُما و سغيز ديكر از اين بهكىما نكنيد. مايو يرسيد :

- آتاى آكريكول، كنتيد كه حالش خوب نيست و عالا نمىتوان او را دبد


رز بومهون اضـانه كرد :

- آكريكول راست مىكويد : مايوى عزيز، بابد عاتل بود، بايد صـبر كرد. من مم حالا با مادام (انشاره به آدرين) صـهبت خوامم كرد. آرى مى خوامم به امن سغيز بيهاره بكويم كه او مم مانند شما ممتواند بـ كـك من اميدوار باشـد رز هیمبون خم شـد و مايو را صـميمانه در آغوثل كشيد. تجسـم و توصيف قيافه و حالت آدرين از مشامده اين صصنه خيلى دشوار است. اكر نغستين بـار از ديــلن او بــى انـدازه
 ظلنين مىشد. رز هيمبون، يس از در آغوش كشيلن و بوسيدن مايو، از با برغاست و به طلرف آدرين آمد و با لصنى تغريبا وتيـعانه كغت :
- اممادام" حالا كه ما تنها مستيم بايد حساب غود رد را تصنيه كنيم. آدرين با سادكى و غونسردى جواب داد : - مادموازل، من در الغتيار شما مستم.
 كوثلما را تيز كرد و در محابل بـشـرمى دغترك لـفظهاى مات و مبهوت مانده آنكاه بـ طرف او آمد و آستينش را كرفت و آمسته كثا


 مىكويم. آدم را كه نمى ارورند. بايد من با مادام الطمينان دارم كه از جريان اطللاع دارد. وكرنه به او ممكويم كه اين وضـع تا مدت زيادى ادامه نفوامد دانيت. آدرين كه ممترسيد مبادا موضموع شامزاده جلما در هـغور آكـريكول بـه صــورت


- مادام، راست ممكوييد، ولم كليد اتاق در دست من است در صورنى كه مايل باشيد به

اتان من خواميم رفت.
جملة رآتاق من، با لحن يريرزمسندانهاى ادا شُد.
آكريكول به آدرين كنت : - هطور! مادموازل وجود شـما برایى...

آدرين كلام آكريكول را تمط كرد و جواب دي داد :

آنكاه متوجه تعهب مايو شد و اضـان كرد :

- خيلى معذرت مىخوامم، خوامر عزيزه آرام باشيد من معين اكنون برمىكردم و شمـا را به منزل معبرم. سهس به طرفت دز بومهون دو كرد و كغت : - مادموازل، لدر اختيار شما مستم...



 كثيف... كه در كوشه و كنار اتاق بيراكنده بودند، نكاه مـكردر.

 نياورده بود.
 مادمواذل كاردوويل يكه و تنها يافت، اندكى ناراحت شده بود.



 خطاب مىكند، نظلرش نسبت به آدرين تغيير كرد. هس از لحظهاى ترديد، كغت :
 ولم حالا كه به شما برخورد كردم ها به بهتر از اين فرصت است استا بـاده كنم. آدرين با ملايمت كنت : ע






 حتما اكر ميل داشته، با من ازدوابه مىكرد، آرى ازدواب میىكرد. اكر صـمبتماى من در آنجا شما را ناراصت كرده خيلم متأسفم.



آدرين با من مونسرديى و ملايمت كغت :

خود ترار كرفته بود، ادامه داد :
الصلأ شما طورى رفتالر مىكنيد كه كويـ نمىدانستيد من براى هـ كسى و براى جـ
موضوعى از شما متنغرم.







 هرفـماى متفـاد را بـ رخ اد نكشبد و با همان ملايمت كهت :


شده.






مادموازل كاردوويل متعجبانه هِمسيد:

- نینى مولن؟ مادموانل نىنىمولن كيست ؟
رز يومهن با لحن غشمّالودى كنت :
- يك نويسنده مذهبى.
 به دست رددن هيده شُده و تربانيان آن، او و شامزاده جلما خوامند بود كمكم به عــيشت تخنب هی ممىبرد.
- مادموانل، اين شخص به هه عنوان شما رااز اينجا برد ؟

بزركزادكان و اشراف زندكى كثم.

 جلما رفتيم.
وتى هشُم به او التاد، غانم! به قدرى زيبا بود كه من مات و مبهوت شُدم ؛ به ممين
جهت فورا با خود كنتم :
"....."

- هطور مادموانله از اينكه خود را دغتر نجيب د هاكـدامــنى نثـــان داديـــالاكــوس
مىضوريد؟


 - مادموازل، يس هرا شما در منزل او مانديد ؟ - برايى اين در منزل او ماندم كه بر خلاف ميل خودم كمكم بـ او علاتمند شـدم و تعجب

اينجاست، زيرا من آدم بسيار غندان و به امـطلاح شنكولم بودم، امـا او روا بــه ايـن جـهت

 جس از نكاد كردن در آينك به خود كنتم : (اوه! مـحما محاومتش دردم
 فرو خواندم، خنديدم، كريستم و سرانجام در بيشكامش اع اعتراف كردم كه او را ممىيرستم. ممدانيد به تمام خوامشما و التماسماى من جه جوابى داد؟ فتط كغت: م
مادام، او ديوانه شماست، او دلباخته شماست، ديوانـ،

 برایى نفستين بار شما را ديده مىكريست ؛ ممدانيد كبا را میىكويم ممان سالنى كه كنار رودغانه ترار دارد.


 اين شاهزاده بيهاره فكرى كنيد رز يوميون، هنكام اداى اين كلمات به قدرى ناراهت شيده بود كـه زارزار مــيكريست. آدرين از مئامده إن وضع بـيانداندازه متأثر شده بود.



 بكيرد.




 مى خواست در يرتو روشنايِ تيافنا ار را بهتر ورانداز كثد.

آدرين ممىيد كه دغتر بيهاره خيلى تشنكتر از آنهـ كها او ممهنداشت به نغلر ممرسد.



 رز هومبهن باز شُد و لمرياد كشبيد : - فبلمون آمد!

- هطور؟ فيلمون! - آرى، میبوب من، خود اوست!


 - آخر مادام اينجا اتاق اوست، ما اكنون در در منزل او او مستيم.






 ريغته، كلت :
-اين خانم زيبا كى بود ؟
رز بوميون در هاليكه مشغغول بستن در بوده با لبغند نمكينى كخت : - يكى از دوستان من.

 نشست و با تأثر زيادى كنت:






 نبودن كار !

> - بدبغتى، نبودن كار! بس من جه كاره هستم ؟

- نالميدى!

آكريكول لمظهاىى به صورت مايو نكاه كرد و ناكهان هرياد كشيب :
 به مايو كغت
 كردم. اما خيلم افسوس مىیخورم و از اين بدى كه در حق تو كردهام هميشـه كالبم مـجروع


 زشت و نامنجارى كه مردم روى تو كذانشته بودند بكار میبردم و اسم متيفى تو را صـدا
نمىكردم ؟

 همين لآب را السنعمال ممكركرد.



 مايو با صداى لرزانى كانت :



موجود معكوم كه سعى مىكرد صـورتش را با دستها بنهان كثد زير لب كغت : - وای! خدايا! او مىداندر ما آكريكول با تيافغاى تأيربار و احترامآميز كغت :


 بوده و مست و مميشـه خوامد بود. مادلين هرافتخار، سرت را بلند كن، مرا بنكر، تو ممىدانى كه لبان من مركز برای دروغ كهتن كشوده نشُده ؛ مرا نكاه كن ؛ تا ببينى كه مغرورم، هشّر به خود مىمبالم، آرى مادلين مىشنوى به عشقق تو افتغار مىكنم.

 مؤثر و صصيمانه و صدايش به اندازهاى كيرا و لرزان بود كه نتوانست بيش از اين مقارمت كند مخصوصـا هنكامى كه آكريكول اضهافه كرد :
 ايمان داشته باش كه اين عشق به همان اندازه كه تطلرههاى كرانبهاى اشـك تو را فرو ريـنته مسان تدر سعادت به تو تحتيم خوامد كرد. هس جرا اين عشق تو را الز من جدا كرده؟ هرا يك


 غواميم داشـت هر هه آكريكول بيشتر صعهبت مىكرد، مايو آرامتر مىشد. ار بيش از مر هيز از اين
 اما از اين هيزما خبرى نبود. برعكس، آثار خوشـحالى و سعادت حفيفى بر بيشانى مردانه آكريكول نتثل مىىست. مايو مىدانست كه آمنكر جوان شركز تغامر نمىكتد؛ به معين جهت او ممر بدون ترس و دلهره، و اين بار با كمال غرور فرياد كشيد :


 هW A

هـ توتعى داشتهام؟ با وجود اينها شُرم، ترس، بدبختى و فغر كه به اوج خود رسيد مرا به خودكشى والار كرد :




 الطمينان نداستن به ديكران مىمشود.






ممدرخششيد.
 و مايو، از فرط تأنر و احساسات مادموازل كاردودويل راكه در آستانه در ايستاده بودا نديده بودند.
مـانطورى كه مايو كغته بود، اين نور با بيشآمدهاى شومى شـروع شد و با خوشـعالى و سرور عمومى سهرى كرديد. آدرين فهميد كه شامزاده جلما حقيمتأ او رادوست دارد و و تاككنون هربانى ظامر فـر فريبنده

 فهيد ميان او و آكريكول اسرارى وجود نديانيارد
 امروز يكى از بهترين و شادىى
 آكريكول و مايو روى خود را بركردانيدند.
 كتم كه از دوسنى او اطلاع دارم مايو، كه از هرفـهاى آكريكول جان تازهاى كرمته بود از جا برخاست و در طاليكه به

بازیى آمنكر تكي داشت كنت :

- حالا كه از عشّق خودم در معابل آكريكول ترسى ندارم، هطور در متابل شما كه بـ بـ


 است كه اسراد شُسا را به آكريكول كنتم : آكريكول كلام آدرين را تطلع كرد ر كغت :






بعىممانه جريحـدار كردردايد.




 مايو كنت :

- مادموانل من نمىدانم با جه رويى و با جه زبانى از محبتماى شما تشـيكر كنم.
 نيروماى بيشترى جمع كرددايم، به اين جهت مىكويم دشمنان زيرا مر هيزى مورد علاقه


 - مادموازل فراموش نكردهام



 رابطه هود را با تمام اششغاصمى كه او را الحاطه كردهاند تطع نمايد.


 ايمان كامل دارد.

 اين ملامات غيرممكن است و بايد فردا انجام كيرد.


## شكوه عشق



 بوشاند، مبارزه مىكتد. درشكهاى آمسته و نالهكنان سربالايم كوهـ بلانش را كه منزل جلما نيز در همانجا

- در بيست تدمى در كوهكى، كنار ديوار توتف كنيد

 دفيجه درشكه توگف كرد.
درشكهج كغت :
- من از كوهه شماره •ه كـاشاشتهام و آنهم در كوهك است. همان صدا دوباره به كوش رسيد :
 - بسيارخوب، بعد



 شد و آن را تڭل كرد. درشكهجى كغت :
- منتظر شما هستند. من آمدهام شما را رامنمايم كنم. درشكهج از جلو و اين شـفص از عغب به راه التّاد، و بس از رسيدن به جلوى درشكه

درشكهجى خواست در با باز كند، اما ممان صدا به كوش رسيد :
 به شما الطلاع مىدرم.

 درشكهجى كیت : - يك كالسكن اشرافى !

 نمود و داخل شد و در را روى خود خود بست. درنيكهجى دوباره با خود كغت : - عجب! اين جه معمايع است، همين اكنون يك نغر بيردن آمد و عالا يك نغر ديكر داخل آن شـد.


 ارباب درشكهج ممىكات :
 دريالت كرديد.

- جناب، من مىدانم جه بايد بكنم. - تا مىتوانيد اعتماد او را جلب كنيد.


 - نه، نه، اين كارها بيهوده و نادرست است. بدمن اينكه در باره اين هيزّما فكر كنيد، مسيع او باشيد.
- به مـحض اينكه دستور بدمد من اجرا مىكنم، ممانطورى كه خودش مىكويد من در

 كه در درشكه نشسته بود كلام كوينده را آطع كرد و كهت :


خواسته نمىشود.

- مر هيزى كه به من دستور داده شوده اجرا مىكنم، بومانى معواره مواظلب من است.
 كنتايد بغاطر داشتت باشيد و سععى كنيد كه مورد لطلف و مرحمت غدلى خود باشيد. - جناب... آيا به هرفماى من كوش خواميد داد ؟
 به تدرى הوى است كه بزودى شا آفا خوامد يافت.

 روشن مىكرد. ناكهان بيرمردى را در كنار خود ديدم. مشـغفل كريستن بود، قبلألا او را ديده

بكى از كوركنما كیت :
- فوب! تابوت هه شُدو

كوركن جياب داد:

- حق با شما بود، آن را در كور ديكر هيدا كردم ؛ صليبى كه از مغت نتطهُ سياه ساخته
 - دانستن اين موضـوع به درد شما نمسخورد. حالا تابوت كجاست؟ - در شیت آرامكاه بزرك سنك مرمر، كلماى وحشى ردى آن را هوشـانيده، ولى زود
 بود، اميدوارم كه بتوانيد به متمسود خود برسيد.
- اين يورمرد يهودى با اين تابوتى كه مفت نتطه سياه داست هـه كرد ؟

 درشكه در شبرستان بود كه من او را كم كردم و ديكر نتوانستم بيدا كنم.
 باشد.
صسالى زنك كليسا از دور به كوش رسيد و نيمه شب را اعلام كرد.
 به معض ابنكه نمف ديكر صليب عاجى را دريافت كردى به وعده خودِ وفا خوامى كرد ؟ - جناب... من به بوهانى سوكثد خوردهام. برای الطمينان بيشتر، فراموش نكنيد شخمى كه نمف ديكر.هـليب را به شما خوامد


 فارنيكا فورا يته او راكرفت و فرياد كينيد : - شما كى مستيد؟ اينجا جه مكى اركنيد ؟ ناشناس بجاى اينكه جواب فارنيكا را بدمد، با تمام موا سعى كرد كه خود را الز دست ار نجات دمد و فرياد كشيد :


 ترتيب ناشناس را نجات داد. ناشناس رو به هارنيكا كرد و كانت : - آكا ؛ با اينكه با يكى از آشنايان ديرين يرسشى كسى كه شما رااز غرن شدن در دريا نجات داديا ديا




 فارنيكا از شُنيدن اين كلمات سـيا
 - برایى اينكه دستور مادموازل كاردوريل اينطود باغ وارد شوم، ديدن شامزاداده جلما غيرممكن بود باردي

 شامزاده جلما بـاندازه خوشبفت شـدم

دوين اين را كغت و هس از خداحانظلى تمسخرآميزى به فارنيكا، سوار كالسكه شد و با سرعت از محابل در كوجك باغ نإيديد كرديد و فارنيكا را در بهت و هيرت بالمى كذاشت.

ردز بعد همان شبى كه دوين نامه محرمانه مادموازل كاردودبل را به جلما رسانيده
 خوشبغتى در دوحماى حساس و ظلريف جوانان به قدرى سريع و زياد است كه شا شامزاده
 هراندوه ممنمود، حالا تغيير كرده بود. ديعر كوچكترين المرى از تأئر در صورت او ديده نمىشد. چششمان فرورفته و تارش،

 به خواندن مىكرد. جلما تنها نبود. فارنيكا مم در كرشـایى از سالن مؤدبانه ايستاده بود و با نكاه كنجكاو خود كوجكترين حركات شامزاده را میهائيُد. صورت فارنيكا هراندوه و شوم به نظلر ممىسيد. اشتباه نكرده بود: زيرا نامـه مادموازل
 ممىفت و خود جلما مم ممدانست كه مادموازل او را دوست دارد.
 لب تر نكرد؛ اين وضع ثارنيكا را سخت ناراحت كرده بوده و نمىدانست كه اين سكـوت را جكونه تنسير كند. ديكر كاسه صبر فارنيكا لبريز شده بود و مى شواست مر طور شده او را به حرف آورده يس به شـامزاده نزديك شد و با لصنى برمعنى كغت :

 او الكند، و مثل اينكه تازه متوجبه ورودش شده كنت :

- فارنيكا! تو اينجا مستى! اينجا جه مى اخوامى ؟
 كاردوويل نميب شما شده سهيم است. جلما جوابى نداد. اما فارنيكا از نكاه الطمينانبغش او فهميد كه تيرش به مدف خورده.
 هR4

 كوتاه آمد، ولى شامزادهد با ملايعت كنت: - بكى، من كوش ممددمم. آنكاه آرنج خود را دوى زانو كذاشت و و دستما را را نيز زير هانه مرار داد و و هنان نكاه


بشيمان شُد.
ولم دوباره به خود آمد و كات :



مكر من اين را بيشّبينى نكرده باردم



حال من مغيد بوده است، براي آينده عغيدهات هيست ولي - برایى آينده ؟

 باور كنبد كه زنان فلط مردان كستاخى راكه به اين زودىىما و به اين آسانىما به نداى آنها جواب مثبت نمىدمنده دوست دينان دارند. - روشنتر حرف بزن.






 من فعاليت كنى ؟

 ©KV $\quad$ نارنيكا فورا دست و هاى خود را جمع كرد، مثل اينكه مى خواست حالت دفاعى بـ خود

- نترس مطمئن باش كه اكر مىخواستم، ممان ديروز تو را ككته بودم... حییتأ بايد خيلى بدبغت باشى كه با من اينطور رفتار ممىكنى. فارنيكا با تعجب زايدالموصغى كنت : - آكا من !
- آخر من جه بدى در حق تو كرددام ؟ - شماء هيه بدى.
- هس هرا الينددر از من متنغرى؟ هس هرا در بدى كردن نسبت به من اينتدر سـاجت
 كبا آورده بودى و هس از بازى كردن نتش شود خسته شد و منزل مرا ترى كرد آنـطور
 كارنيكا، كه تدريجا خونسردى خود را باز مىىيافت كڭت :
 -اين حرفها را نزن. اكر اين سعادت بزرك نمصيب من شده نتط به اين جهت است كه
 شايسته اوست دوستش داشتهام...
 و نزديك بود مولق شوىى. - آحا، اكر اينطلور نكر مـىكتيد، آنوتت مرا سرسـتتترين دشمنان غودتان مــسوب خواميد كرد.
- كغتم كه بيغود نترس. من حق ندارم كه تو را سرزنش كنم. در آن روزمانى شوم و و خستهكننده به نمـايع تو كوش دادم، فريب تو را نغوردهام، امـا در ابن كار، مـريك جرم تو تو بودهام.
- آتا از شدت علاتهاى كه به شما دارم هواسم هرت شد.



 تو كرددام. - آها شما در باره من بد تضناوت مىكتيد و من... - كوش بده، من ديكر نمىخوامم تو يك شـخص بدخواه و خائنى باسى. ميل دارم تو را

به صورت يك آدم باشرف و خوب درآورم. امروز براى من دوز بزركى است.
 بيشتر د بالاتر از هrل می

 بود.
زنـى ساعت در سالن طنين انكند و ساعت دو را اعلام كرد. جلما از جا يريد زيرا منكامِ
 نزديك شد و دست خود را دراز كرد و با كمال مـبت كڭت : - دست بده !

عرق سردى بر هيشانى آدم فغكن نشسته بود، رنكش هريده و ماج د و واب مانده بود، لحظهاى در متابل درخواست جلما مردد ماند، اما فورأ بـ خود آمد و دست لرزان خود رد را در دست شامزاده كذاشتى.
جلما دست او را محكم ششرد و سبس از سالن خارج شئد تا نزد آدرين برود.
 انتظارش بود. با وجود اينكه شامزاده Tمسته و محكم به طرف آدرين ممرفت. اما از طرز راه رنتن و
 هنوز جرأت نمىكرد سر را بلند كند، در هند هدمى آدرين ايستاده به كف اتات هشــم دوخته بود.

 تمامتر مىتهيد.
نخست جلما سر را بلند كرد شـرارهماى سوزان عشـق برشورى كه تا مــتـى در زيـر



 كنت

- شامزاده از ديدن شما بـىنهايت خوشو تمه، خوامش مىكنم بغرماييد و اجازه بدميد

„آدرين" خطاب كنيد. حالا مانند دو دوست با مم صـحبت كنيم. جلما كه رنكش سرخ شده بود كنت : - بسيارخوب.
- هین بايد صراحت مميشه بين دوستان وجود داشته باشـد من بيش از مر هيز از شما كلهاى دارم كه البته مرا خواميد بخشيد... خلاصه من كمى زودتر از اين انتظار آمدن شما را
- آدرين شـايد مرا سرزنش كنيد كه هرا اينتدر زدد آمدهام. - متصسود شما هيست ؟ - مـان مولعى كه از منزل خارج شدم مرد ناشناسى جلو آمد و با قـافه صـادقانهاى كه



اكنون به دنبال من بياييد.
آدرين فرياد كسيد :

- عجب دامى، مارشال سيمون معين يك ساعت يبش اينجا بود. جلما مثل اينكه از زير بار سنكينى خلاص شده نفسى كشيد و فرياد زد :





 سهاسگزار خوامم شد! خوب حالا بكوييد جريان هـ بوده - من دستور دادم كه ناشنـاس در كالسكه سوار شـود. از يك طرفـ برای مارشال ســا نكران بودم و از طرف ديكر فكر مىكردم كه شما منتغلر من سستيد و وتنى را كه بـايد در
 كردم، ولى هندين بار به زـمت جواب مرا داد. آنوتَ فكرى بسرم زد كه شايد دامى در راه من كسترده باشنـد. تمام توطئهمايس را كه
 منكام ناشناس بـدرى ناراحت و عصبانى شُده بود كه اندازه نداشت و معين حالت شـك مرا
 -ها برطرف كرديد.
-اين اشـخاص خيلى سرسنتو لجباز مستند. اماسعادت مالز كينأ حيوانى آنها خيلى بيشتر است.
آدرين لمطهاى سكوت كرد و سيس با مـان صراهت معيشكى خود كنت : - جلماى عزيز، من هركز نـمىتوانم رازها
 آن را مانند يك رؤيا براي مميشه فراموش خواني راميم كرد.
 - شما هطور تمصيم كرغتيد كه با آن دختر... در انظار عمار عمومى بيرون بياييد. جلما، بدون اينكه از سؤال آدرين ناراحت شود كار المت :
 ممدست بود كوش كردم و خيال كردم كه با تظامر به دوست داشتين دخترى ديكر مـيتوانم حسادت شما را تحريك كنم و و...
آدرين كه نمى خواست دنباله امن اعتراف تلخ را بـشنود كغت :
 بدانم نامایى راكه صبع ممان شُبى كه شما به نمايشكاه آمديد، نوشتَ بودم دريانت كرديد بانـ
جلما جوابى نداد، הيانه و حالتش بكى تغيير كرد و بطورى تهديدآميز شد كه آدرين وحشت كرد. اما فورا حالت عادى خود را بازيافت و كغت :


 نداد.
جلما، بىاختيار در محابل آدرين به زانو انتاد و صورت زيبا و مردانه خود را به طرف او
 آنكاه صورت خود را با دستما ينهان كرد و سر را بايين انداخت و خاموش ماند. جند

لحظكاتى سكوت برمرار شد. آدرين مشامده كرد كه تطرهـهاى اشـك از لابلاى انعـتان جلما فرو مىغلطده، بيش از اين، تنوانست تحمل كند.
 مادموازل كاردوويل از ديدن مسورت اشيكآلود

- شما كريه مىكنيد!

 ديدكانش جارى شد.
با صدايع لرزان كنت:
- ميجكس بتدر من سعادتمند نيست، اما احسـاس مىكنم كه اندوه زيادى به تلبم راه راه


 باندى تأثربار و دلنشين بود كه آدرين مم نتوانست معاومت كند و سيل كريـ را سر داد و كنت:
- دوست عزيز، ما هر دو بـ اوج سعادت رسيديم، الفق آيندهُ درخشان مان مالايتنامى است....



سنكين بوده و فشار زيادى بـ او وارد كرده.





## فرانسوا ماردى

منكامى كه اين صحنه در تمر مادموازل كاردوويل جريان داشت، آكريكول با نــامن

 جمعيت گزونيتما بود، سكونت داشت. ميجكونه جنب و جوشمى در اين منزل ديده نمىشـد و در كوشـه و كنار آن سكوت مطللق


 ممىكرد و تسمنى از باغ كه اتاق فرانسوا ماردى هم در معانجا ترار داشت، كاملأ تاريك و خنك شده بود.



 غريبى مانند كله مردكان نتش شده بود

 فربانيان خود از وسائل مختلف استناده ممى اكنند.


حالبماى خود بريزند.

 بارغبت خواندن آن را نداشته باشد تطعاتى از مطالب اين كتاب روى كاغذماى سياه نوشته

شـده بود و به ديوار خوابكاه يا كتيبهاى اطراف اتاق آويزان شده بود، تا ماردى در مواقع بيكارى اجبارا جشمش بـ به آنها بيشتد.


 مرالبت و يرستارى دكتر بالهين، زنممايمى كه در نتيجه سوغتكى بوجود آمده بود، بهجود يانت.
 روز متدارى دارو بغورد تا بهبودى كامل بيابد.
 كه نتلر ماردى نسبت به آنها تغيير كثد.

 تدريجأ و بدون اينكه خودش متوجه شـود، در العمان اين بــيعسى فـرو رفــته بـود و آن را را مطللوب غود مىشمرد.
ديكر ميجكونه تدرتى نداشت. تدريجاً اما جبرأ، بع همان صـورتى درممى آمد كه مطلوب رودن بود و وززوئيت با كـال مهارت و دهت تمتق كامل آن را دنبال مـىكرد.




 آكرينى كه دستورماى رودن را مو به مو اجرا مـىكرد، ندرتا به ملاقات مارد ماردى مـى آمد.
 زيركترين اشـخاص فريب آن را مى آوردند.
 سـلامتى او سـرُالها كند. آكرينى در نتيجه كزارشماى مـفيانه جاسوس مخمبوص و در ساينا موس و استعداد






 وجود ابن بدبغت از بين ببرد.


 هاردى در اين مدت كم، مومايش كاملأ خاكسترى شده و نكامش تيره و و خام

$$
\begin{aligned}
& \text { زُزوئيت به طرفاو آمد و رياكارانه او رادر آغرش كرفت و كنت: } \\
& \text { - فرزند عزيز، امروز حال شما جطور است؟ ؟ } \\
& \text { - مثل هميشه هـدر }
\end{aligned}
$$

- فرزند، اميدوارم مزاحم تنهايى و سكوتى كه اينتدر دوست داريد نشده باشم ؟




 برايم نمانده است.
ماردى ديكر هيزى نكنت. سسش را به بشتى صندلى تكيه داد و دستما را روى جشم
آكرينى با جشمـان اشكبار و لحن متأسفى كغت :
- افسوس! فرزند عزيز، صد افسوس! آن دوستى كه با آن طريق ننكين به سما خيانت كرد، هطور تدر يك جنين شـفصمى را ندانست؟ ماردى بالحن تضسرعآميزى كلام اكرينى را تطلع كرد و كهت :


 عالمترى را جستجو كنيد و تسلى تّلب يراندوه خود را در آنجا بجوييد ؟ ماردى بدبخت، نالميدانه فرياد كـيّيد :
- آبا آن را خوامم يانت ؟






 آمد. اين جوان شـجاع كه از بهترين كاركران شماست، هند سـاعت ديكر بـ ديدن شـا خـا خوامد

ماردى بس از لحظهاى تنكر كنت :



 بار ديكر بخواميد به طرف منجلاب اين زندكى مادى برويد و كنشت هر ايمياهو و تاريك خود را زنده كنيد.
 رشد كامل نرسيدهايد، بنابر اين به نداى شـهوات خود كوش لذتها، خوشىما و شهوتها بـا برويد.






 به ممين جهت، فرياد كشيد :
 دها ديكر به لذتماى زودكذر آن دل ببندم!؟ آهاين خيلى مسخرها است.

خّ نجيب الكارى را به ياد شما بياورد كه اكنون از آنها متنفريد. ماردى فرياد كشيد :
 اندوهماى كنـيته را نمىتوانم تحمل كنم و كمرم زير فشار آن خرد شدده! مركز! شمه هيز،
 - هـكـنه در محابل درخواستمای اين كاركر مـاومت خوامـيد كـرد. ثــــا مــديون او هستيد و نمىتوانيد خوامشمايش را رد كنيد. - بسيارخوب، جس اكر اينطور است، نمى ونوامم او را ببينم، تاكنون اين ملاكات را خيلى تسلىبغش ممدانستم، حالا كه اينطور است، از آن صرفنظلر ممكتم.


ماردى فرياد كشيد :

- نه، حالا نه فردا، نه مركز، من ميهكس را نمـيخوامم ببينم، اصـلا ميل دارم تنها باشم، مميشه تنها باشـ و تنهايس من مضزَ هيهكس نغوامد بوده آيا اين آزادى را مم ندارم ؟ - با ينكه وتت آمدن اين كاركر منوز فرا نرسيده، بهتر آنست كه نامهالى بها او بنويسيد.
 آكرينى به طرف ميز تحرير رفت و كنت : - هند خط بيشتر نيست.

آنكاه كاغذى روى زانوى ماردى كذاشت و تلم را مم به دستش داد. - جدر، من كه كاتم، قدرت نوشتّن ندارم. آكرينى با سـاجت بـررحمانغاى كغت :

- نغط هند كلمه و اكر ننويسيد من در را باز مىكذارم و مىروم.
 خيره شد، بيجاره سرتابا مىلرزيد، با لبخند تلخ كنت :
 مىرود. به دنبال اين كلمات استغائهميز، تطرهماى الشك از كونهماى لاغر و تبالود مـاردى

خاطرات دردنا كى راكه فراموشكردهام، به يادم خوامد آمرد !




 (ماردى)
ماردى، بس از اتمام نامـ، بتدرى خسته شُده بود كه قلم از دستش به زمين افتاد. آكرينى كاغذى از بيب خود بيرون آورد و كهت :
 داشته باشد و بتواند آن امود را هل و فــل كند. فرزند عزيز، اول بخوانيد و بعد مـ امفـاه كنيد. آنكاه آكرينى كاغذ مهردارى را كه با خط بسبار بدى نوشته شـده بود به دست ماردى داد.

- يدر، من كه اين را نمستوانم بخوانم... امروز.

 ماردى كه در متابل سرسنغتى آكرينى از ها در آمده بود كنت : - خواندنش هب خايده دارد؟ بدميد... بدميد. - خوب حالا كه خودتان اينطور مـى رخواريد ماريد مانعى ندارد.


 شدت باز شمد و لزوتيت هند هدم آنطرفـتر يرتاب شـد اين آكريكول بود كه با بازوان برتكرت خود مـاومت آكرينى را درم ششكسته بود.
 - آخا!... جرأت مىكنيد كه با زود رفتار كنيد ؟

آكريكول در عالى كه به طرف فرانسوا ماردى مـى مارفت كنت :
 هند لمظّ سكوت برمرار شد. بالاخره آكرينى به حرف آمد و در حالى كه روى هر بي ها از كلمات غود تكيه مىكرد كلت :


 وضع نامنجار بايان بـشـد.
آكريكول جواب نداد و بشت خود را بـ آكرينى كرد. فرانسوا الاردى از از كاركر ديرين
 آكريكول نزديكتر رفت و فرياد كثيدي.


 آكرينى به آكريكول نزديك شد و با بـصصبرى كات : - يكبار كنتم كه حضور شيما در اينجا زائد استا



 ماردى با لحن تضرعآميز كثت :
 مطالب خصوصمى مربوط به خودم را بكويد، اجازه بدميد كه هند دفيتهاى با او تنها باشمب".

 نبوديد كه ممين اكنون صـراستا از هذيرش او عذر غواستيد ؟ - هرا، هدر. آكرينى، هس از شنيّن اين كلمات ديكر نمىتوانست معاومت كند بـ طرف ماردى رفت و بس از فـُردن دست او كـت : - فرزند عزيز، بـ اميد ديدار. ماردى متأثرانه جواب داد : - به اميد ديدارا بهدر مطمئن باشيديد.

 آكرينى را اريدر، خود خطاب ممىكد.




كنت:

- آكا؟ بالاخره كار شما روبراه شـد و بزودى به آغوش ما باز خواميد كشت. اكر بدانيد

كه بازكشت شما هـلدر باعث خوشـعالى ماست !
ماردى، در حالى كه دست خود را بـ طرف آكريكول دراز مـكركد، بــا لبـخند عـجيبى
جواب داد :

- هِسر شـجاع و باوفا، من حتى يك لحظه بم از غكر شما و رفتاى شما بيرون نمىروم.
 ميهكونه اميدوارى در اين زمينه بافى نكذارم. من تمصيم كرفتهام كه از اين بس در كنع تنهايِ و خلوت زندكى كنم! زيرا مىبينيد كه
 آكريكول فرياد كشيد :
 كنيم، و با نيروى كار و فعاليت به كمك شما بستابيم و كارغانه را دوباره به راه بياندازيم.

 دارم كه مانند كذشـت شُروع بكار كنم، من وظليفُ خود را انجام دادم و بسى خوشـعالم كــ توانستام تدمى در راه آسايش بشاريت برديارم
ولم حالا فهط يك آرزو بيشتر ندارم، آنهم استراحت و و آرامش فكر اس است بك اميد بيشتر ندارم و آنهم تسلى و آرامشى است كه اين مــميط بـرایى مـن بــوجود آورده.
آكريكول كه از شنيدن اين هرفـماى كشيشمآبانه بكى متحير شده بود كغت :

 خواميد بود $\uparrow$
ماردى با لبخند تلغ جواب داد :
- ديكر برایى من ميه نوع خوشبيختى در اين دنياى بست و مادى امكا امكان ندارد. آكريكول بس از لحنهاى ترديد با صدايس آمسته كغت :

 كجا و در ميان هـ انـغامسى مستيد ؟
- در ميان ككيشان خدايرست و خيرخواه جمعيت لزووئيتما هستم.



 خانواده به دست اين خاننها بيغتد.

 كردهاند... برای معين است كاري ا... ماردى كلام آكريكول را آطع كرد و كنت :

 مى مورد و براى من هـ ارزشـى دارد... آكريكول كه منوز نمىتوانست هرفـمانى ماردى راري را باور كند كنت :

 بوده به ياد بياوريد. ماردى با ملايمت كنت :

 دور التاده باشم.





 آثار موش و نكر و استدلال و منطق را در وجود مرد ههميده و روشننكرى مانتد ماردى

بالاخره دست در جيب كرد و نامه مادموازل كاردوويل يعنى آخرين تير اميد خود را بيرون كلبيد و كثت:


 جواب شماست.









 روشن و كرم شدهـ





 بغوانيد، شايد مطالب آن مكمل حرفماى منا بالشد و اكر ابنهم كافمى نبود، بالاغره نكـرى خرامير كرد.


 ماردى آمى كثنبدر كاريت:






 ماردى با لـنى ترديدآميز كغت :

 'آمنكر جوان كه اميدوارتر شده بود فـر فرياد كنيّيد :

 بخواميد آماده خوامد بود.
مادموازل كاردوويل كه مىدانست شما در ميان هـ اشـغاص خــا
 انداغتناند، به من كخت : "آكريكول، آتاى هاردى بآدرى سـاده و ياكدل مستند كه فوراً تعت تأثير اين و آن هرار




شوده.
هاردى با كنجكاوى يرسيد:

- اين كتشيش كيست؟
آكريكرل با غرود فرياد كشبيد:



آكريكول اين را كغت و بـ طرفـ در شـا

- دوست عزيز، دوست عزيز، جه كار مىكنيد ؟ - نجاتدمندهُ شما و خودمان را را صدا مىىكنم.

 بالاتر كزارش دمند. فرانسوا ماردى مـ از اين تاعده مستثنى نبود. زيرا، در كـنار اتـان او مغفىىاه اسرارآميزى وجود داشت. آكرينى و رودن مر دو در اين مـغى وركاه هنهان شـده بودند و به صـهبتهاى آكريكول و
 هندان نكران نبودند. اما كمكم متوجه شدند كه سـخنان آكريكول روحيه ماردىى را تغيير داده اري
 كابريل را شنيدند و مشامده كردند كه آكريكول او را وارد اتات ماردى كرد اضطراب آ آنها به

اوع خود رسيد.
رودن، كه در نیيه تدرت اراده خود از زير عمل جراحى بسيار خطرناك دكتر بالهينه
 نمىكرد.
با معـ اينها، هنوز بـ يوست و استخوانش هيزى اضـانه نــــده بـود، آكـرينى كـه بـا تيالنالى اضططرابآميز به رودن نكاه مىكرد، آمسته كغت :

 فـربه را لهرود آورد و در تتيجا حرفمايش، ماردى از هنگ ما بيرون رود، جه كار كنيم؟ هدر، بايد از آينده نالميد شويم.

- نه، اكر دستورمـاى من فورأ اجرا شودد، زياد جايى نكرانى نيست.
- و در اين مورد ؟
- باز مـ من مسئول هس هـ هيز خوامم بود. ولى بايد هبل از نيم ساعت ديكر كاغذها در اختبار من كذاشته شود. - بايد در اين دو سـه روزه حاضهر و امفـاه شـده باشـد، زيرا، بر حسب دستور شــــا، ممان روز آنها را نوشتم و...
رودن حواسش جاى ديكر بود، هشمش را به سوراخى كذاشیت كه از آنجا مىتوانست

 ه4F
 بدبخت مى
"



هراكنده كرديد.
كابريل برخاست و كغت :

- برادر عزيز! به غدايى بخشنـده و مهربان ايمان داشته باشيد. به خدايـى كـ كــار را معدس مىداند ايمان داشته باشيد.
آنكاه دست ماردى را كرفت و كغت :
- برغيزيد!

ماردى از جا بلغد شُد، درست مثل اين بود كه تـعت تأتـير يك تــدرت اســرارآمـيز و خارتالعاده اوامر كشيش را الجرا مىكند. - برادر! برخيزيد! دنياى كاركران در انتنظار شماست. خود را از اين معيـغ خنغانآ آور و


 آكريكول، برادر خوانده خود را در آغوش كرفت و در در حاليكه سـر و دوىى او را غـرق بوسـهـاى برادرانه مىسـاخت فرياد كشيد :
 كوشش تو است، حالا از هيج چیز نمىترسم، زيرا آتاى ماردى از آن ماست !
 من در اينجا زنده زنده در زير خاكى مدفون مدره بودم .
 مصسم در جای خود ايستاده بود و ششمانش از برت اميد مىدرخشيد. آمنكر جوان فرياد كشيد : - بالاغره به دامان ما باز الـا مادموانل كاردوويل را مم كه تبول كرديد ؟ - بزودى جوابش را خوامم نوشت .

آكريكول از فرط خوشحالى فرياد كشيد : - خدايا! از شدت خرش خـر خـعالى ديوانه مىشوم !

آنكاه بـ كابريل نزديك شد و كغت :


ماردى صرف ننن.
آكريكول از در غارج شدد، كابريل و ماردى تنها ماندند.
 هس از رفتن آكريكول، آكرينى كغت :

- خوب ننظر شما هيست

رودن كه مشغول جويدن ناخنهاى خرد بود با عـي


 يك تصسيم امريمنى مويدا بود.

 رودن با مـداى تند و تيز خود كانت: - "اييدا كرلم!با.".

آكرينى منعبيانه كغت: - متصسود شما هيست

رودن بدون اينكه به سؤال آكرينى جواب دمد هرسيد : - در ابينجا درشكه سغرى مست
 - كالسكه خودم در اينجاست. هس فورا بكوييد اسبما را حا ایر كا كنند.

- مى - فرانسوا اراردى رااز اينجا بيرون بيرم. آكرينى كه خيال ممكرد درودن مذيان ممىكويد با تعجبب يرسيد : - فرانسوا ماردى را بيريد؟


 را به غارع هاريس، به آن طرف دنيا و حنى به يك بيابان ببرم.
- كابريل را هكار ممكنبد 9
 - ولى جند دفيجه بيش مى كنتيد غيلى دير شيدهـ









 در كوشه باكت ديده ممى كـد انتاد، آن را با عجله باز كرد و نامعایى را الز داخل آن درآورد و

شروع به خواندن كرد.
كابريل هس از تمام كردن نامه فرياد كشيد :

- عجب!

آنكاه به طرفت ماردى رو كرد و كنت : - آهاى ماردى معذرت ممىخواميم ماردى با كنجكاوى يرسيد :

- موضوع هيست؟ مكر غبر بدى دريانت كردردايد ؟
- آرى، غيلى بد.

آنكاه زير لب كغت :




- مهم نيست من بايد الطاعت كنم و الطاعت خوامـم كـرد. عـتايد مـن ايـنطور دســورد ممىدمند.
- مـل اينكه خيلى اندومكين به نظر ممىسيد - آرى... اما نا غانانلكير شدم. آنكاه سرش را بركردانيد و اششكى را كه در كوشـ جشمانش حلجه زده بود هاك كرد.

> - مرادر عنها مزيز، خداريد؟

- آرى بابد تنها بكذارم. اولأ مى ارخوامم بدانم كه اين نامه هكونه در اينجا به دست من رسيده و ثانيا بايد مطيع دستور صـادره باشم. آكريكول ممين اكنون ممى آيد. او تمصميم شما

 ناكهانى كابريل بيش از اين بافشارى نكرد و كغت : -از من مميرسيد كه هـ وهي وهت يكديكر را باز خواميم ديد؟ البته فردا زيرا ممين امروز اين منزل را ترك مىكنم.
كابريل دست ماردى را صميمانه فشـرد و كنت :



 ماردى فورا آن را باز كرد و هنين غواند :

 موقعيت طورى بودكه خيال نمىكنم ششها آن را فراموئركرده باشيديد...


 مىخواميدامروزاينجا را ترككنيـ. اين خبر را ازكابريل، يكى ازكثـيـيـان بسـيار


 بناه برده به زمين مياندازيديـ




-اكر بغواميد جواب بنويسيد، جواب شما را به دست آتاى رودن خوامم داد. او اكنون نزد آكرينى است و مسُغول خداحافظى وستند.
- خداحافظى 9
- آرى آتا، اسبـهاى كالسكهُ سغرى ايشُان همين اكنون آورده شُد. هاردى كها از شُنيدن اين حرف بـىاندازه متعجب شـده بود كغت: - يس به مسافرت ممىرود




 - بـ آقاى رودن بكويد كه در صورت امكان زهمتى بكيند و خودشـان ابنبا بيايند...

من منتظلر ايشان هستم.




كذشت زنده شد.

- بالاخره ماردى به خود آمد و كنت:


رودن با لحنى يدرانه و محبتآميز كفت :
 خوانندكان عزيز مىدانتد كه رودن جكار

 آمد و با آونسردى كنت :

رودن آمى كشيد و كنت:
$\Delta 4 १$

- افسوس! من مم غيال نمىكردم كه بايد بها اينجا بيايم و شايد آخرين دوزهاى زندكيم




 رودن هس از لحظهاى سكوت كغت :


 شُده، آثار تائر هنان بر يیشانيش نتش بست كه ماردى متوجه آن شد و كنت :
 رودن لبغند تلغى زد و كانت:
 معنى از خودكذشتكى را درك كردهام، ولى كامى بـ ياد خاطرات دردنا

 به فرزندى تبول كرده بودمـر...






رودن كلام ماردى را تطع كرد و فرياد كشّبد:





 ماردى كه به حرفماى دودن اعتماد كامل داشت و از ازين شُبامت عبيب بين موفعيت



 بكنم. مثل ابنكه شما در ممين منزل سكونت داريد؟






رانسـ اطللاع داريد؟
ماردى كه از سوال ذزّوئيت متعجب شُده بود كغت :

او به مذمب شنيدهامر.

- نكر نمىكنم كه برایى هـى بردن به معنى عبادت و فهعيدن امميت آن بهتر از رانسـ


رودن نكاه دقيقى به صورت ماردى افكند و كثت :
 جه موانعى در راه ازدواع آنها وجود داشـو بود و مر دو خوشبـخت بودند.


 بيشترى مىبخششيد.
بدين ترتيب، اين دو دلباخته مدت دو سال دور از جشّم همه كس مشُغول معاششه و راز
و نياز بودند و ميجان آنها بـ منتها درجه رسيدها بود.



رددن زيرجئمى نكامى به صـورت ماردى افكند و متوجه تغيير حالت ناكهانى او شد و دوباره به صـمبت غود ادامـه داد.


 خوامد كرد و آبردى او را خرامد براد برد.




 كدشت را بـ ياد هاردى میمأوردر. آرامشى كه كابريل در درع اد بوجود آورده بود با سنيدن اين حرفـما بهم میى بوردد
 رددن كه به هدف خود رسيده بود ادامـه داد :

 خود ردى آردد.


ماردى مورتشّ رادر مبان دستها ينهان كرد و فرياد كثيدب: - آر

 مبان دستماى رانسه مانــ








 ماردى با كنجكاوى دلهرهآميزى كنت : - هـه اشباهم ممى اديد 9



 درد بهم ممیيهیيد.




 ناكهان فريادى كشيد و با حيانه نالميدانانى كنت :

 جه ممدامند كه مماكنون مشغول لعنت كردن من نيست. اوه! خدايا! او مم! به او رحم كن... فغط من كنامكارم!...
آنكاه ماردى بدبغت به زانو انتاد و دستها را به طرف آسمـان بلند كرد : - رودن با صدايى معبتآميز و يدرانه فرياد كشبيد :
 متأنر شُدم، المسوس !
تصد من هيز ديكرى است. تقاضا مىكنم كوش بدميد، بكذاريد اين هند جمله را تمام
 شـا را به خدا سنفنان برجسته كابريل را بـا باطـر آوديد ماردى با شنيدن نام كابريل بـ خود آمد و با تأثر فرياد كشيد :




- مارد لذائذ بهـيـت! زـ :








 رمت.



 نمىكثيد و لحظهاى از از نكر او بيرون نمىرفت. ماردى با صدایى لرزانى كنت :

بانته بود ؟
- آرى، خود او. آنكاه، اين زن زيبا، كه در نتيجه رستكارى هزاران بار زيباتر از يـش


 ابديت بهناور بود، بهم ممیبيوست و يرواز بياز میكرد.
 زذويُنت كه بيشـانيش... از عرق خيس شده بود فرياد كشيد :

まり
亮 نكامى به ماردى انداخت．
ماردى كه از خود بيخود شـده بود با بالحن تفـرعآميزى فرياد كشيد ： خلوتكاه．．．يك كورستان．．．و جذبه ！ －در اتاق باز شـد و آكرينى در آستانه در هديدار كشت．مستخدمى مـ دنبال او بود و شمعى به دست داشتت．آكرينى، كه رويوش بزركى به دست كرنته بود، آمسته بـه طـرف د رددن آمد．

ده دقيته بس از اين جريان يك عده ده يا دوازده نفرى از جوانان فـوى و ورزيــده بـا


 كاركران باوغاى كارخانه بازكردانند． آكريكول بيشايشا

 مر هه درشكه نزديكتر مىشـد، گلب آكريكول بيشتر مىتهيد．．．اين احساس مـبـهـ او



خود را جلوى درشكه انداخت و فرياد كشيد ： －＂رثها！به دنبال من！＂
ناكهان صساى آكرينى از داخل درشكه به كوش رسيد ：
 كن

هنوز وبا بيداد مىكرد، درشكهجى در بـاره آدمكشــى و خــيالات مســمومكنندكان و
 خود ضربه شديدى به سر او فرود آورد． آمنكر بيجاره سرش كيع رفت و به زمين افتاد．

لعنه نابديد كرديد.
رمشاى آكريكول، كه نهاز حردف و نهاز عمل او هيزى نغهميده بودند دور او حلغه زدند و
ازذمين بلندش كردند.

قربانيان وبا


 سر بريدهايست، روهوش درازى به تن و سينى بزركى به دست دارد. اين سر بريده مال بدن

خود اوست.
اين مجسمه سن ذان است كه به فرمان هروديا ككينه شد.
 بلوط كه به فرمان باد به عركت درمىآيد، شُنيده مىشود. ناكهان از ميان سـايهماى درغتان انبوه جنكل بك شبع انسان بيديار مـمسودي
اين زنمى است كه آمسته به طرفـ ويرانهما بيش میى آيد.





مرنهاست كه همهنان به مسير خود ادامه ممدمـد



بكلى فرسوده شُده تشنگى جكرش را آتش ممزندئد.



 دوى آب برممدارد و تصوير خود رادر آب آينهآسایى جشمك مىنكرد.

 اكنون به مرحله كمال تدم كذاشته. او ؛ او كهاز مزار و مشتمد سال بيش بيست سـال بيشتر نداشت و ابن جوانى جاودانـى را كه جريان نسلهاى متوالم و كذــت قرنما حفظ كرده بود.... او حـالا بـير شـــده يـود... بالاخره مىتوانست مرك غود ران آر آرزو كند. مر لحظه كه از عمرش مىكذشت، يك قدم بـ آرامكاه جاودانى خود نزديكتر مـىشد.
 آسمان بلند كرد. آنكاه هشمانثل به مجســـُ زُان سر بريده افتاد.
 خوامر يهودى سركردان مـىانكند. -ای اسرار نهغت! ایى اميد خداوندى! سرانجام خشم آسمانى آرام كرفت... الى آفريدكار من! كارى كن كه فغط من، تنها بغشوده دركامت نباشمٌ! او نيز كه مانند من از مزاران سال مرال
 جاودانيش جايان يانته. "خدايا او كجاست، او كجاست؟... خدايا! آن تــدرتـى را كـه بـه مـن بــغشيده بـودى و ممتوانستم همه هيز را در اين فضهاى لايتنامى بيينم و بشنوم، اين مدرت را به من باز ده، خدايا...

شايد استغانا خوامر يهودى سركردان اجابت شد. ناكهان هشمانش بر مــم الــتاد و مانند سنك كورماى غاموش بـعحركت ماند. آنكاه קيز عجيبى ديد!!!
عيسى مصلوب، بر فراز كوهستانى بلند و يرصـخره كه بر بيابان مــوار و بـسهايان مشرف است، در ميان ابرى سياه كه تمام سطع آسمان را هوشانيده به رنكى سغيد بديدار مـىردد...
خورشيد غروب كرده و رشتهماى سرخ رنك و شـومى از الـعه خـود را بـر صــعنه
 سسع بهناور و خاموش بيابان ديده نمـيسود. سكوت اندوهبارى در سراسر آن عكفرماست.

 هVA
※゙̈
 خ

 بزركى آنها را تهديد مىكنـ.

 رنگ.خود را بر تله كوه انكند. بهودى سركردان سر خود را را روى دستما تكيه داده بود. كيسوان بـلندش، بــا وزش

 الظهار تعجب نمىكردد، از هيرت بـا بـا لرزه در آمدا

 ايستاده بود، دوباره سير خود را اشُروع ممىكرد.

 يرده بردارد.

 عغو آميز ممىنكريست.









هند ردز جس از عزيمت فرانسوا ماردى، در تصـر سن ديزيه جـريانى وجــود داشـت.

رددن، دستها را در بيب كرده و بر حسب عادت به بـارى تكبه داده است. از خيانعاش آثار خوشـعالى د رضـايت عميق مىبارد.




سنديزيه بالقى كذاشنّ و باعت شديه بود كا او نسبت بـ بـ رددن احترام زيادى هائل شود.




 اعتران كنـد.

> سن ديزيه متعببانه كنت: - هدر، بـاين ذودى 9








از هند روز ديكر...

$$
\begin{aligned}
& \text { ندنديّت سر خود رانكان داد : } \\
& \text { - هـد، يعنى بـ اين ذودى } 9
\end{aligned}
$$




 سن ديزيه بالعنى تحسينآميز فرياد كثيد :

- آه! هدر، عجب كار معجزهآسايع! آكرينى به من كغت كه شما هطور داريد عليه اين كابريل مبارزه مىكينيد.

 رفع بيكارى نزد بيماران وبازده ممىدود و برایى آنها دعا ممى




 بيزارم و هركز بـ كسى نمى كويميم




 آدم زنده محسوب نمى شعد. مادام سن ديزيه ادامه داد :




الحساسات و هوسهاى بشر استى،.
رودن با بـى بسرى كهت :
-از شما خوامش میىكنم كه اينتدر زود مغرود نشويد.

 اول زودنّ نزديك ممشا

 تماحب كنند، در اين باره شما بايد كاركزاران خود را برایى معابله با مادموانل كاردوويل


رددن بالبغند عجيب و زشنى كنت:
-و شايد در بك هنان شرايط جديد، وسيلایى برايى كروانيدن او يبدا شود... زيـرا، از




$$
\begin{aligned}
& \text { - بيروزیى' ديشب رنت. } \\
& \text { - } \\
& \text {-مارشال سيمن. }
\end{aligned}
$$

رودنكه نمىتوانست خرشمهالى خود را ينهان كند فرياد زد:
-بالاغره... جزئيات را بكرييد.




 جلب كرد. بيينه، اين سرباز لعتى را مم معراه برد $\ddagger$

 بيمارى دهار شدهـ.
سنديزيه هرسيا: -اين شـينص كيست؟


 معلوم شد سك مار بوده. - سن ديزي فرياد كثبيد : -آه! خيلى بد شد! !اين بيهاره حالا كباست.



 به دغتران زنرال سيمون دست يانت. رودن متأكران كنت:

- معينطور است.

آكرينى اضانه كرد :
 رودن كلام آكرينى را اهطع كرد و كنت :
 خوامم كهت :

- جه موضوعمى است


 كرفتن او غوامد شد.

> آكرينى از شنيدن اين هرف سـتت متعجب شد و فرياد كشيد :

- أخر مدف شم انـا از اين عمل هه بوده است




 آكرينى از روى اكراه كنت :

من كار خطرناكى بود.
رودن در هشمان آكرينى خيره شد و كغت :
- 
- زيرا ممكن بود كه مارشال سيمون از كوره بدر میرفت و در جستجوى من برمى آمد

و مرا بيدا میكرد...

- خوب آنوتّ هـه مىـشد !
$\Delta A \omega$ - ممكن بود فراموش كند كه من كشيش شستم... و...

رددن كلام آكرينى را آطع كرد و با لحنى تمحيرآميز كیت : - آث! شمها از او میترسيد !

آكرينى از شُنيدن جمله اششما از او ممترسيد، از جا هيدد، آنكاه خـونسردى خـود را بازيافت و كنت :
 فراموش كنم كه كشيش مستم و به ياد آورم كه زمانى سرباز بودهام. رودن با تمییر مسـخرهآميزى كغت :
 را فراموش نكردهايد؟ يس اين شمشيرزنى كه من با كلمات فزيبندهاى از امـال رافـــغـارات

 خود را عفـ كنيد. در اين منكام در باز شد و مستغدمى كه باكت بزركى به دست داشت داخل كرديد و هاكت را به مادام سن ديزيه داد و از سالن خارج شـد. مادام سن ديزيه، در هاليكه مىغواست با نكاه اجازه باز كردن باكت را از رودن بكيرد،
 - يدر، بايد اميدوار بود، تحاضـا كاملأ حانونى است. مـكن است نتيجهاش شمان باسد كه ما مى خواستيم. غلاصس خوامرزادة من، امروز يا فردا در معرض تهديد فتر و بدبختى قرار دارد. اينخدر كه ولضرجى مىكند در آن صورت جه افتخـاحى خوامد شد. رودن به اككر فرو رفت و كنت :


 بنابر اين لازم است كه مر هه زودتر او را بيبنم و با او كتتكو كنم. آكرينى كغت : - مادموازل كاردوويل به اين مذاكره تن نْنوامد داد. شامزاده خانم جواب داد :

 كند، مىتوان به نتيجه مطلوب اميدوار بود انـ رودن كنت : DAF
 افزايثل يافته، نبايد بيكار نشسـت佥 كذاشته. بايد مر جه زودتر دست بكار شد و دغترانش را جلب نمود. مادام سن ديزيه كنت : - آخر هطور - اول بايد آنها را ديد، با آنها صحهبت كرد. وضعشان آنوهت كار ما شـروع مىشود. آكرينى كنت :

- آخر الين سرباز يك دتيقه آنها را تنها نمىكنارد. رودن كیت :
- هس بايد در حضور او با با آنها صـعبت كرد و او را از خودمان جلوه داد. آكرينى فرياد كشيد :
-او! عجب انتغار احمعانعاى! شمـا اين سرباز را خوب نمىشناسيد. رودن شـانهما را بالا انداخت و كهت : - من او را نمسشناسم؟ وتتى كه من شمـا را به عنوان عامل اسـاسـى اين تورطلـا جـلوه دادم مكر مادموازل كاردوويل مرا به او معرفى نكرد؟ مكر من نشانه امبراتورى و صـليب او
 صـومعه بيرين نياوردم و به دست بدرشان نسبردم 9 سن ديزيه كلت: - هرا، ولى از آن موتع تاكنون، اين خوامرزاده لعنتى من تمام جريانات را براى آنـها

شـرح داده مواظب خود باشيد!

بوده، ولى بالاغره بايد بدانم كه تمسيم در باره اين دغتران بيتيم جيست به مر تيمتى شده من بايد آنها را ببينم، مدت درازى با آنها صـعبت كنم، آنولتى، ممين


 منتظر من باشيد.
 - 人 دريافت كنيدو ولى نبايد هيهكس بغهـد كه ما با ممديكر دوابسلى داريم.







 نكند! وكرنه خيلى متأثر خوامند شد ا



 بلانش اضـافه كرد :
 ناكهان مداى خشّن سرباز شُينيده شُد : - آرى، مادموانل، ساعتان از مست كنشتـ.
ـ دز كاعُربر، سـلام.

- سـلام فرزندان، متل اينكه امروز يك ككى تنبل شـدهايد.

رز كثت :

- تتمير ما نيست، هون آكوستين عزيز بيش ما نيامده، ما منوز منتغرش مستيم. - ما آمديم.

آنكاه به زحمت كنت: (جون بيرمرد به دروغكويى عادت نداشت)
 هند روز ديكر برممكردد. بنابر اين امروز بايد خودتان بلند شويد. بلانش كنت :
-اين آكوستين مهربان... خبر بدى نشُنيده كه اينتدر زود از منزل بيرون رفته - نه، نه، هركز اينطور نيست. برايى ديدن يكى از بستكان بـ آنجا رنتـ... دز كنت:

- خيلى خوب داكوبر، ما لباسهاى خود را يوشيديم، حالا ممتوانى داخل شوى !

سرباز بير با كمال خوشـحالى آنها را در آغوش كرفت و كغت:
 رز سبيل خاكسترى سرباز را را كرفت و كغت : - داكوبر ساكت مىشوى يا نه... اكر مادام آكوستين مىشينيد... بلانش كغت : - اين لله بيهاره همدر مهربان و كمروست.
 - آرى ؛ ولم او حرهـ ما را نمى انشّود، هون به دمكده رفتت. بلانش كنت:

- جه نن نازنينى است! ؛ در باره تو يك حرفى به ما زد كه نشـان مىداد جه تلب باك و هرمهرى دارد ؛ او بـ ما كا كت :

 - بدون شك، بدون شك تلبش بكهارجه محبت و و صغا بود. آنكاه زير لب اضـافه كرد:
 رز دوباره كنت:
 دوست دارد و ما مم ياداث الو او را خواميم داد. داكوبر مكر نمىدانی؟ ما نتشّهاوى طرح كردهايم كه به محض بازكشت هدرمان شُروع میكنيم. بلانش خندهاى كرد و كغت : - رز، ساكت باش. داكوبر اسرار ما را حغظ نمىكتد و مس حرفـماى ما را بـه مــادام آكوستين مىكويد. بلانش در حاليكه با انكشت دست داكي - آه! آقاى داكوبر! من فكر میىكنم كه شما خود رانزد لله ما خوب جا كا كردمايد. - من... لحن داكوبر در منكام ادایى اين كلمه بغدرى خشـن بود كه رز و بلانش قهتهأ بلندى سر دادند. منكامى كه در سـالن باز شد و سروركلة مستخدم يديدار كرديد، خنده آنـها بـه مــنتها هAV درجه رسيده بود. مستغدم كه زوكريس ناميده ممىشد، و دودن توانسته بود او را در اينجا

جا بزند شند تدم بلو آمد و با صـدایى بلند كغت :

- آهاى رودن.


غوشـمالى مىدرخشيد.
تعجب داكوبر و يتيمان بتدرى بود كه نمىتوان بيان كرد.
داكوبر به طرف رُوكريس شتانت و يتةُ او را كرفت و فرياد زد
 آنكاه روى خود را بـ طرف رودن كرد و با لحن تهديدآميزى كنت :

رودن بدون اينكه از جايش تكان بغورد تعظيم بلندبالايـ كرد و كغت :

داكوبر دوباره بـ ذوكريس كنت :
- ممدوى بيرون يانـ ؟

زوكريس متأثرانه كنت :

- آكاى داكوبر، معذرت مى السوس! به غاطر بيشامد ناكوارى كه براى مادام آكوستين هيشّ آمده هواسـم بكلى هـرت شـده.

رز و بلانش با اضشراب زيادى به طرف زُوكريس نزديك شدند و فرياد كشيدند : -
داكوبر، در عاليكه كريبان زُوكريس را سـغت تكان ممداد فرياد زد :

زوكريس فورا كخت :

- مادموازل، ديشب مادام آكوستين به وبا...

زوكريس نتوانست حرف خود را تمام كند، داكوبر مشت محكمى كه تاككنون بـ ميه كس نزده بود بـ دهمان زُوكريس فرود آورد، سهس با بك لكد مـمكمتر او را بـ اتات مجاود هرتاب كرد.
آنكاه بـ طرفـ رودن آمد و لر حاليكه در اتاق را بـ او نـمان ممداد با صـداى بـلند و
خشـمآلودى كغت :

- حالا نوبت شماست، اكر كورتان را كم نكنيد...

- آحاى عزيز، بكذاريد وخلايف خود را انجام بدمم.

亳


برنمىكرفت.
رذ به طرف سرباز شتافت و كغت :

- واى! راست اسـت ! مادام آكوستين بـ بـ وبا دهار شـده ؟

سرباز با ترديد جواب داد :

بلانش كغت :
-اكر مريض شـده باشد، ما نبايداو را تنها بكذاريم ؛ او هغدر به ما مهربانى كرده، ما مـم بايد به حال او رهم مىكنيم. خوامر بيا، بيا برويم به اتاتشا...


اين صحنه را تماشا مىكرد. سرباز بـ طرف يتيمان دو كرد و با خشـونت كغت : - شمما نبايد از اينجا خارج شويد. بلانش با عصبانيت كنت :

- داكوبر، هاى وظليه در ميان اسـت. انجام ندادن آن نهايت ناجوانمردى است.

- كغتم كه نبايد از اينجا خارج شويد

بلانش اضـانه كرد :

- داكوبر عزيز، هدر ما با آن كار درس آموزنده فداكارى و انجام وظليفه به ما داد و اكر درس او را فراموش كنيم ما را نْفوامد بـغشيد.
داكوبر در هاليكه به طرف در ممرفت تا از خارج شدن ينيمان جلوكيرى كند كنت :
 ونلينه نزد او برويد؟ وظليه شـما اينست كه زندكى كنيد، براى بدرتان و من، سـعادتمندانــ

زندكى كنيد... ديكر از اين حرفـهاى ونونآميز نزنيد. رز كغت :

- رنتن ما به اتاق او، ميجكونه خطرى ندارد.

بلانس اضانه كرد :



ضورليعالم در آن شويدا كرديد. بلانس كثت : - داكوبر بكذار بروبم. تو غودت از اين كارها زياد برای ما مىكنى آنوتت نمىكذارى كه ما مـ براى ديكران بكنيم. داكعبر شـانهـا را بالا انداخت و كنت : - من عجب آدم ديوانعاى بودم مـ... برويد... و اكر مادام آكوستين رادر منزل يّيدا كرديد، به شما اجازه ممدهم كك نزد او بمانيد. ر دز ك

- الكر للا ما ابنبا نيست، هس كجاست ؟

ناكهان رنك از روى بلانش جريد و فرياد كشيد :
-الر مردهه 9
سرباز با عبله و دستهاهكى كنت :

- نه، نه، آرام باميد، به بدرتان عسم اينطور نيست، فتط، به معض مشانـامده اولين آثار مرض، بلى جلوكيرى از سرايت به ساير امل منزل به غارج انتخال داده شد. رز با تأثر علت :

سسرباز در مالى كه از شمدت عمبانيت باي خود را به زمين مىكوبيد فرياد كشيد : - من نـسغوامم كه شما از اينجا غارج شويد، و وتتى ميل دارم كه در ممين جا بمانيد هبايد از منزل خارج شويد.
سهس به يادش انتاد كه لهط هرمل زوكريس باعث اين هيشآمد شوم شُده، با عمبانيت
اضسانه كرد :
-اره من بايد صساب نكهبان را تمنيه كنم.

 غضم داعوبر با مشامده رودن شدت يا يانت و فرياد كشيد : - شـيا منوز در اينبا مستيد

رددن معان هجانه ظالمرفريب و خيرخوامانه مميسكى را به خود كرغت و كغت : - آكاى عزيز، مىغواستم به شما بكويم كه خودتان جلوى در ايستاده بوديد و طـبعا مانع ضردع من مىشديد.

- بسبارغوب! مالا كسى مانع شما نيست، زود برويد. - هس من ممددم... اما خيال مىكنم... كه حق داشته باشم از يك هنين هذيرايـى اظهار ه99 تمبج كنم... آمده بودم تا با شمها صـمبت كنم...

داكوبر در حاليكه در را باز كذاشته بود كغت ：




 اما داكوبر، كه در جريان اين ممه تجربيات تلغ و آموزنده آبديده شـده بود، با وهــود
 به ممين جهت كفت ： －لازم به دانستن اين نيست كه هنجهماى من فوى است يت با نه، ولى．．． رودن فورا اضـانه كرد ：
 －خود را نسبت به شـما بغاطر آورم．
داكوبر نكاه دقيفى به هسورت ؤزوئيت الككند و كنت ： －اولْا، يك شغضص خيرخواه مركز از خدمتماى خود دم نمىزند، و شمها دوباره امن را به دن ما كشيديد．．．

داكوبر با صداىى بلثد فرياد زد ：
 بيرن كنم！بالاغره بيرمن ممدويد يا نه ！ رودن با ملايمت كات ：
 اصـلا من حرفى نزدم．

 ضربه به در نواخته شد． يكى از مستخدمهايِ كه آدم بسيار خوب و حقشناسى بود در آستانه در ظالمر شلد و كنت：

 داد كه براى جمعآورى اعانه مى موامد با مادموازلها صـحبت كند．

شما اين خانم را ديديد؟ اسمش را كغت؟

-اين خانم هتما براى جمع آورى اعانه جهت فترا آمده، به نتر من نمىتوان از يذيرايـ
 - خانمى كه صبع به اين زوددى راه المتاده دست كمى از اين بيرمرد هـبهاز ندارد. خوب منهم نزد شهما مىمانم، زوستن بكو بيايد.



 خود كرد. رز كغت:

- راست است، بيهاره ما را خيلم دوست داشت.
بلانظى يرسيد :
-از هالش هـ خبر داریى








 شُدند و جوابم ندادند. داكوبر فورا به كهك آنها آمد و كنت : - آرى مادام، ايطـان دغتران مارشال الـال سيمون هستند.



چدرشان را به ياد مىآورد خيلى معذرت مىخوامم.


 (ااعانه جمعكنه با لحنى محبتآميز كیت :

 - بلانش كغت :

- خانم ما بايد از شما تشنكر كنيم كه براى خدمت به ديكران در فكر ما مم مستيد. رز اضـانه كرد : - مادام اجازه بدميد بروم تا معدارى كه ممكن است و در اختيار دارم بياروم و تتديم كنم.
و فوراً به اتاق مباور رفت.



آنكاه يك صندلم بلوى مادام سن ديزيه كذاشالـ و اضـانه كرد :
 مى خوامم ؛ هین از اولين روزى كه به اين دنيا هشم كـيّودند، با آنها بودهام. بلانش كغت : - و بعد از بدرمان، دوستى مهربانتر و بهتر و غداكارتر از داكـوبر نـداشــتهايـم. آه! خوامرم آمد. رز، در حاليكه كيف سبزرنك بزركى به دست داشت وارد شد و آن را جلوى شـامزاده

 اما داكوبر متوجه اين هركات نشـد. رز كهت : - مادام، ميل داشتيم كه معدار بيشترى تكديم كنيم: اما متأسفانه نعلأ بيش از اين موجود نبود.
مادام سن ديزي جشا


مخصوص خرج شخخصى خودتان است ؟
رز كیت :

- مادام، مـا...

مادام سن دبزيه تيانه نوعدوستاناى به خود كرهت و لبغندى بر لبانش نتش بست.



رز جواب داد :

- مادام ؛ اكر كهك ناتابل ما دردى از دردمـاى فترا و بيهاركان را دوا كـنـد بــىاتـــازه خوشبغت خواميم شُد، زيرا بدون شـك بدبغتى آنها خيلم زياد است. سن ديزيه متأئرانه كنت :
 مىبيند مـه طباتات جامعه به حال آنها رحم مىكنند... و منهم به عنوان يك اعانه جمعكن، بيش از مر كس ديكرى مىتوانم ارزش فداكارى اشـخاص را بدانم، زيرا امن فداكارىىما مـ بـ بـ ديكران سرايت مىكند و...
داكوبر كلام سن ديزيه را تطع كرد و در عاليكه مى رضواست صـمبتهاى او را موافق با نتلر خود مبنى برخوردارى دز و بلانش از رفتن نزد لله وبازده تفسير كند، فرياد كشيد :
 درمى آيد، راستى كه بدتر از سرايت هيزى نيست....


 كرد خونسردى خود را حغظا كند.
اما داكوبر از دور شدن از كنار يتيمان ناراهت شـده بود از جا بلند شد و كخت :
 جهت، از شما خوامش مىكنم كه هيش از رفتن باز مـ از اين نوع صتعبتما با ديا دختران بكنيد، بدين ترتيب خدمت بزركى به بدرشان و ممهـنين به من خواميد كرد. مادام، من ممين اكنون برمىكردم زيرا لازم است كه دوباره از لطف شما تشـكر كنم ! آنكاه به طرف دختران رفت و با صـدايـ آمسته كيت : - صـعبتماى اين خانم را خوب كوش بدميد. فرزندان، براى شما كارى بـهتر از ايـن
 ط طور شده از غيبت موتتى داكوبر استغاده كند و دستورها美


 رز فورا كغت:
ــآرى مادام، ما مم ملر شما از اين حرف تعجب كرديم. ـ من مطمتن بودم كه دخترانى ملـ شما معنى هرف مرا خوب مى فههند. البته فداكارى مـ سرايت دارد، اما يك نوع سرايت تهرمانانه است!

 روزى بود كه نيمه جان بـ آنجا حمل شده بودند

 شیع به كار كردند. سن ديزيـ، در هالى كه هيانه يتيمان را كنجكاوانه ورانداز مـكرد تا نــتيجه هـرفهاى خود را مشامده كنده ادامه داد:
 مىدمند، خدائرستان شستند. ممين امروز صبع كه به بازديد رفته بودم، از مشامديه كشيش جوانى كه با كمال جديت براى نجات اين بدبغتان فداكارى مـىكرد، حس تمسين و تمجيدى به من دست داد، زيرا اكر شما مـ مشل من ممدانستيد كه در يك هنين مـوگميت خـطرناك كابريل...
يتيمان از شنيدن اسم كابريل با خوسـمالى فرياد كشيدند:
ـكابريل!
شامزاده מاعانه جمع كنه خود را بـ توجه نشان داد و با كمـال تعجب كنت: ـمكر شـا او را مـى انـاسيد؟



ـ كابريل شمـا را نجات داد؟ اشتيباه نمى بلانش كنت:



 مادران خود شتانته بودند تعريف ممىكرد. بلاننى با سور و ميجان زيادى به رز كهنت:
 مىشود!
سن ديزيه فرياد كشيد:
ـآرى، آرى، هغيعتأ بايد مغرود بود و به آن التخار كرد، زيرا شُنيدن ايـن تـعريف و
 رز، كه گالبش از شور و مبجان ممتبيد كات



مادر رغتار مىكرد، اما ديشب به وبا دهار شد.

ــمادام، النسوس! كه از او ميع غبرى نداريم. -هطارو! منوز او را نديدهايد؟

بلانش متأيرانه كنت:
ـ مادام ما را به بهىمهرى و حقناشناسـى متهم نكنيد، اكر نزد او نرفتعايم تـــصبر مـا
هـ كسى شما را از رفتن نزد او باز ممدارد؟


 مادام سن ديزيه هشت سـر مم به صورت يتيمان نكاه مىكرد، مثل اين كها از حرف آنها سـغت متعجب شُده.
 مهر و محبت يك هنين سـئوالى از من مىكنيد!
 را دوست دارد كه از رفتن ما نكران مىشـود.

رز اضـانه كرد:

- و از طرف ديكر، هدرمان ما را به دست او سهرده، به معين جهت او مم احتباط را به
 ـالبته ناراهنى اين مرد با وفا موجه است. اما ممانطورى كه خودتا


 موضوع عالا ديكر كاملا البات شده، بنابراين جاى ميه كونه نكرانى نيست. رز كات: ـ مـادام، در هر صوردت اعم از وجود يا عدم خطلر وظيهب به ما هكم مىكند كه به ديدن لله غود برودم. ـ فرزندان، عغيده من هم شمين است وكرنه او شما را دخترانى بـ وفا و تدر ناشناس تل大ى مىكثد.
بلانثل كه صـاكى هائى در بله كان شنيده بود فرياد كشيد: ـ آه! داكوبر آمد.
سن ديزيه با عجله كهت:

نكويُيد. زيرا معكن است ناراحت شمود و از اجراى تمسيم شما جلوكيرى به عمل آورد. رز کنت:
 سن ديزيه آمسته كثت:




 از دغتران منصرف و به خود جلب كند از جا بلند شد و به طرفـ او رغت.

_مادام، ستنان شما باعت تعجب من نيست، ولم اميدوارم كه فكر كودكانه آنها درباره
سرايت فداكارى هانع شـده بائد.
سن ديزيه نكاه يرمعنانمى به يتيمان الكند و كغت:
ــ آها، غاطر جمع باسبد، آنهـ را لازم بود براى آنها كنتم و حالا سوء تفامم مم كاملأ
برطرف شده.
اين كلمات داكوبر را كاملأ قانع كرد.
 درشكافى رفت كه رددن در آن نشسته و منتظر نتيجه احدامات او بود.

 سـفارتمندانه در اختيار بزشكان كذاشته شده بود!








 يكى از تازه واردما كغت:
ـ خوب آقايان! وضـع جطور است؟ آيا آيا در تعداد بيماران ديشب كامشى رخ دادهـ





 ولم ما هندان امميتى بـ آنها نمىدديمي. -حيف هود. هـ جوان خوبى!
-رقيب او در فداكارى و از خود كذشتكى فتط بك كشيشّ جوان به نام كابريل است، اين


 كشيشـان مثل او بودند!...
ـ ـربانى دومى جه كسسى بود!

 وحشى خود در نمايشكاه سن مارتن نمايش ممداد.

-وتىى اين بيجاره را به اينجا آوردند علانم بيمارى در او ديده ممىد. امـا ناكهان مرض وحشت|نكيز ديكرى هم در او مشامده شـد - بـ مرض مارى دجار شـده بود؟
 حرف رازد كه خيلى دير شـده بود و به ممين جهت باعت مرك ممان افسر شـد. - جريان اذ جه قرار بود.
 فرياد كتيد و وارد سرسرا
 هاره كرد و غودش مم به زمين در غلطيّيد
 - بيجاره ديشب با فريادى جكرخراشمى مرد. -موروك مم مرده





راه داشت و بنجره آن به مياط مشـرفـ بودر يكى از آنها كه در كنار بنجره ايستاده بود ناكهان انـان فرياد كشيدي:

"


$$
\begin{aligned}
& \text { ــ آرى از بلهما بالا ممى آيند. }
\end{aligned}
$$

 آنان آنار اضطلمراب و كمرونى مى مباريد. يكى از ممين الشخاص، كه ناراحتى آنها را الحساس كرد، فورا نزدبك رفت و مؤدبانه

ـمادموانل معكن استت بغرماتيد هه كارى داريد9 رز كنت:
ـ ـآكا، بيعارستان مون بلان ممين جا نيست؟ ــبل، مادموازلـ
ـ به ما كهته شده كه دو روز ييش خانمى را به نام آكوستين ترمبلى به اينجا آوردهاند. معكن است او را بينيمه
 دز بالحنى مصسم كه جسارت از آن ممىباريد جواب داد:


 شما را رامنمانیى غوالمد كرد. بلانش كنت:
ـ متشكرم.
 آنها را رامنمانئى كرده بود. هعهنان با نكاه آنها را دنبال ممكيردي







 و به طرف ديكر سالن رفت.









 مرك فرستاده بودند، به آنها كغته بودند كه از ترار معلوم آكوستين را به ممين بيمارستان بردهاند.
دغـــتران مــارشال ســيمون، در مـدت تـبعيد و در جـريان مســالرت دور و دراز و




 آنها اشثك ممىديختند.






 كستاخى عجيبى جستجوى خود را آغاز كردند.

رز از يك طرفـ، و بلانش از طرفـ ديكر مانع شـروع كردند. هند لحثّه بعد، رذ و بلانش

منكامى كه رز و بلانش از جستجوى خرا خود ناي





 ـخواهر.... تو هم!...
آنكاه يكديكر را در آغوش كرفتند و اشكاز ديدكانش سرازير شد. ـمثل تو، خوامر...
 ـ ـخوامر شايد مرك ما نزديك شدهــ ... ـآخ! هدر بيهاره ما... -وای داكوبر؟
در اين منكام كابريل وارد سـالن شُد. ناكهان هـد تدم به عتب برداشاشت و فرياد زد:

 سعرشان كيع مىرفت و از هشمان مركبار و تنفس دشوار آنها بِيدا بود كه آخرين دمـايق زندكى آنها سجرى مـيشود...








 مبلغ جوان با وجود قدرت و استقامت كم نظير خود وتتى به سرنوشا

 از تأير خود جلوكيرى كند.







 آنكاه رز آمى كشيد و با بـي -جه خوب استـ... كه با مم به خاك سيرده شويم. تا باين كه بعد از مرك مم، مثل دوران زندكى با مـ باشيم.

 فرياد كشيد: -الى فداكارترين سـهداى مقدس! الى فرشتكان بيكناه! به آسعان بازكرديد! زيرا زمـين شـايسته شما نبود. ـخوامر! جمدر!...





برالى مميشّه به خواب ابدى فرو ر رفتند!




روى يريده هديدار شـد.



كابريل متوجه او شود، سرباز تعادل خود را از دست داد و نتش بر زمين شُد.
 شب را اعلام مىكند. بر طبق وصـيت دز و بلانش، جسد هر دو را در يك تابوت كذاشـتاند و بـ كـورستان مونمارتر آوردهاند. روشــنائى لرزان و ضـــعيفى در فـضـاى تــيره و خـاموش كـورستان

مىرتصد.
 صركت مـىكد... اين مرد ساموئل استت... سـامونل يهودىى. نكهبان منزل سن فرانسو آ... او سر
 او را به كورستان ديعرى حمل كردند، اما ساموئل موفق شـد كه با كوركن سـازش كـند و با با
 وسشتانعيزى! كوركن و سـامونٌ، بس از عبور از كنار كور هاى متعدد بـ تنكناى كوهكى رسيدند كه نزديك ديوار غربى كورستان قرار داده شـد
 كه هانوس غود را هندين بار به اين طرف و آن طرف كردانيد قسمتى از زمين را كه برجسته بود بـ سـاموئل نـيـان داد و كغت: ـآنباست...

ـالطمينان داريد؟

 ــانسوس! مر دو در يك كغن...
ـ حالا كه جاى آنها را بيدا كرديد، ديكر هـ مى دغواميد؟
 برخاست و با هشـمانى اشـكبار بـ كور كن نزديك شـد. و با اين كه در ميان اين كررستان تيره
 كوركن كنت.
سهس كنتكوى اسعرارآميزى بين آنها شـروع شـد كه سكوت و تيركى شـب آن را در دل



كوركن، بعد از يك مغاومت طولانى تسليم شد... با اين كه از فكر كردن درياره وعـده
 ـ فردا شبب، ساعت دو.


 ـبسيار خوب... سه تكه سنك به عـ عنوان علامت ا...







 اين نامه اينطور نوشته شـده بود:
راز مغت نغر نتط دو نغر باقى مانده. اين خبر را به اطللع ثـامزاده كاردينال

 راز زود است، مراجعت كنميد، دختران شهـا مردهاند. ركاتل آنها معرفى خوامد شده.

مادام سن ديزيه

مادموازل كاردوويل از سرنوشت شوم بستكان خود مطلع نشده، آثار خوشـحالى از



 آدرين كغت: ـ خوب، دوست عزيز، بكويُيد، از اين كه امروز مرا زيباتر از روز يپش مسمابيد خيلى غوشـعالم.
ـ ـغط مى خوامم بكريم كه اكر ميهكاه شما را به اين زيبانى نديده بودم، مركز به بك
 مى خواميد كسى را به مبادزه بطلبيد.
آدرين دسنها را حلتهوار به كردن مايو انداخت و كغت:
 تيانعام كمى خشن و جنكجويانه ا، عت، غلط به خاطر اين است كه منتظر خاله مستم. مايو با وحشت فرياد كشيد:
ـشامزاده خانم سن ديزيه؟ اين خانم بدجنسى كه اينتدر به شما بدى كرده؟ آدرين با خوشـحالى جواب داد:
 خوشـمالى تمسخرآميز و ناراحت كننده... حالا خودتان مخـاوت كنيد، او مرا زيبا، معبوب، عاشمق... مىبيند... مايو با لحن جدى كغت:
 در اين منكام مستخدمى وارد شـد و كلام مايو را تطع كرد و كغت:

ــــامزاده خانم سن ديزبه تحاضـاى ملاقات شما را دارد. ـبكو بيايند... بكو بيايند....
 لحن بسيار دوستانانى كلت:
 نيّان بدمم كه يك هنين دوست مهربان و با وغائى دارم و اكنمن از تمام خوشُبغتىما بر خوردارم.

 و دوباره نشيانـت آنكاه مبلى راكه در كنار بخارى نزديك مايو قرار داشت به سن ديزيه نشان داد و كنت:






حرف خود را بزنيد.
سن ديزيه بالحن تمسغرآميزي آمى كنت:








مادموازل كاردوويل نمىيبين.
مادام سن ديزيه با بردودئى فرياد كـيّ كـيد:
 مايو با معان خونسردى كاينت ـمادام، حداتحل (اينن، جواب میىدمد. 4.V سن ديزيه با تعجب كغت:

- راستشّ را بخواميد درست نمىدانم خوابم يا بيدار... آدرين كغت:
آرئ
ــ آها مادام، اين شغكى كه نسبت به خود داريد خيلى ناراحت كننده است. عتما خون در
ركهايتان جوش آمده، مادام، شايد تحت فشار فـار ترار كر كرفتهايد! كلمات آدرين مادام سن ديزيه رااز كوره به در برد به طورى كه با عصـبانيت ريا نشست و فرياد كشيد:
ـ بسيار خوب، اين طور باشد من ابن نوع بذيرانُ را بـ مر نوع ديكر ترجـيع مــددم
خيلى مم راحت مستم.
ــ مادام، خوامش مـكتم فورأ منظار خود را از اين مــلاتات روشــن كـنيد مـن خـيلى
بسطاتت شدهام.
- و با وجود اينها، كسترين ترديدى درباره مطالبى كه مم اكننف خوامم كغت نخواميد

داشت.
 ممىدانيد كه من انتنلار مر عملى را الز شما دارم؟


روز سياه خواميد انتاد؟




كه مـىتوانم شما را متعجب سازم
آدرين فورا خونسردى خود را باز يافت و لبخند زنان كیت:

 داشتم كه شما در آنها دخالت كامل داريد، ولى مركز نممتوانستم باور كنم شما يك هنين

حرفهاى بـ معنى بزنيد.
مادام سن ديزيه فرياد كشّيد:
 خواميد شد... به روز سياه خواميد انتاد، نه تنها تمام درآمدماى شما ايما، بلكه اين مغزل، ايـن


مسه و ممه ضبط خوامد شد، آن وتّ اين حرفها به نغلر شـما كاملأ بـ معنى است؟ U0A

خالعاش جواب دمد، در سـالن باز شدو و بدمن اطلاع تبلى شـامزاده جلما وارد شـد.


ماتحانه و تمتيرآميزى به مادام سن ديزيـ انكند.



 فكر مرو رفت.




 ارادت جلما جواب ممىادد، آدرين كنت:

 التخار مـروم كند كه...


 وضوع والمعيت كانتهماى مرا البات كتد. آدرين با بىاعتنانى كاغذما را كريفت و كغت:

 خود را به من نشان دميد.


 ممىكرد.
 نكامهاى وحشتآلودى مماانكثد و زمانى به آدرين نكاه استغانآميزى ممكردا؛

ولم، متاسفانه مادام سن ديزيه به نفعش بود كه اين جلسه مر جه بيشتر طول بكشده، و

 سـعادتمندانه خود را به رخ او بكشثد و از ناراحتى او لذت ببرد. مـادام سن ديزيه، هس از هند لحظه سكوت، رشته سـخن را به دست كرفت و كغت:


 شما درست بـ موتع رسيديد و مسنول آينده او خواميد بود و مرا از اين شـكنجه دانمى نجات داديد به معين جهت، انسان از خود مىيرسد كه آيا بايد خوشبغتى شما را تحسين كند يا جرات شـما را. جلما جوابى نداد، به بغارى تكيه داد و نكاه نافذ خود را به هشمان مادام سن ديـزيه
 آدرين با لحن سرزنشآميزى كغت:


 لدت بكيرد زياد خوش آمد نمىكويم. ثانياً شما دخترك بيها و باره، كه اجبارأ به عنوان ديوانه
 منزل شبا... جس جرا ساكت شدهايد... دختر بـ وفا، حتى اسم او را فراموش كردهايد؟ يك هنين شسر خوشكل، و ساغر منش!

 ناشـناس ازدواب نمىكنيد، اسم محبوبه شـما دهان به دهان ممكرددر.
 وحشتانكيز سُده بود، كه مايو از مشاهده آن آن سر تا با با به لرزه در آمد آمد
 خشمش فرو نشست.
 مورت آدرين، نه تنها خشـم و ناراحنى ناكهانى خود را فراموش كرده، بلكه حالتش به كلى

دكركین شده و هنان آرام و خرنسرد در جایى غود ايستاده كه مـداقت و نجابت آدرين از
 كرد و هـرهاش برافرو انيانت



 خفه شود، آدرين، بالبغند دلپذير دست خود را به طرف جلما دراز كرد و شـاهزاده زانو زد د آن را بوسيد.
آنكاه جلما، سر خود را بلند كرد و ششـمان خود را بـ هـهـره دلـــريب آدريـن دوغت، آدرين نيز او را ممنكريست و آدر هشمان ان او هشمان














 كرد، او بالاغره اعدام خوامد شد







 هيزمانى بوده...
كمكم تدمهاى رودن تندتر مىشيد، ناكهان ايستاد، مثل اين كه نكر شومى به مــغزش
خطلور كرده.
-و با وجود اين او غيلى حسود است آرى بايد همين كار را كرد. مر جه بيشتر فكـر
 سنت كولومب بـى سـرف را بيدا كردو


 ممتواند نتايج اننجار يك معدن را بيس بينى كند؟



 آنكاه تهحه تعشيراميزى سر داد و جنين ادامه داد:



 خوامم خورد و با ميهع زنى دوبرو نخوام




 دوغنآلود و كثيف را الز جيب در آورد و عرق هيشانى و كونهماى خود رو را هاكي كرد.
ذزونيت كه كمكم خونسردى غود را باز مىيافت زير لب كغت:

 در دست من است و مطيع اوامرم غوامد برد بود.



 میزد.
بالاغره در را باز كرد و مستخدم نامعاى به او داد. زذوئيت نامه را كرفت و ييش از اين كه آن را بخواند بـ او كخت:
-اين درشكه جيست؟
مستخدم تعظايمى كرد و جواب داد: - جدر اين درشكه از رم آمده. ـاز دم!
اضسطراب مبهمى به رودن دست داد. ـ مسافر اين درشكه كيست؟

رودن، با وجود كنجكاوى زياد، در اين باره ديكر سؤالى نكرد، ولى مىدانـيانـي كه يك هنين مسافرانى عموما مأموريتهایى بسيار مهعى درد دارند. آنكاه نامعایى راكه در دست داشت نكا كان كرد و كغت: ـاين نامه از كجا آمدهو ـاز سن مرم رودن بادتت به باكت نكاه كرد و خط آكرينى راكه مامور مراتبت فرانسوا ماردى بود.

شناخت. آن را باز كرد و هنين خواني



 ديده نمشـد... تهام امدامات ما براى كشن اين جريان و بيدا كـردن عــملين لامـذمب آن

بینتيجه بوده است. خوشبغتانه جواز دفن در دسـت ماسـت. بر طبت تقاضاى من

 كونه نكرانى نيــت.
در مر مهوت، لازم دانــتم كه اين واقعه را به اطلكع ثـها برسانم تا تعسميم لازم درباره آنكرفته شود.... رودن هس از لمنغلای تغكر كنت:
ـآكرينى حق دارد. اين جريان هندان مهم نيست، اما خيلى عجيبا غكرى براى آن كرد. سهس رودن روى غود را به طرف مستخدم كرد و بس از دادن نامهاى كه برایى نىنى مولن نوشته بود كغت:

 ـ ــكابوك هينى" همين اكنون از دم رسيده و از طرف رمبر كل ماموريت مهمى براى شعا دارد.

رودن از شُنيدن اين اسم نزديك بود خونسردى خود را به كلى از دست بدمد ولى مر طورى بود محاومت كرد و كغت: ـبكونيد داخل شورند.
 شتص شغكم كنده و هاتمى بود.

 ممىاشد تا غافلكير نشود، هـه حواسش منوجه اين مرد مرموز بود و سعى مىكرد كه با نكامهاى ناذذ خود منغلور اين فرستاده را دركى كند. اما فرستاده ايتاليانى به رودن فرصت نداد و به مـض اين كه وارد اتاق شد، فورأ به
 او را ممبوسيد.
رودن در سراسر زندكى خود با هنين هيزى برخورد نكرده بود زُزويُيت فرانسوى با

 GIF





 ممكرد خود رااز هنك ابن فرستاده رمى نجات بدمد با خود كانت:

 بالاخره كابوك هينى مجبور شد مرتب كردن سر و وضتع خود بود بالحن خشم آلودى كغت

 دوخت و فرياد كشيد:


 عملا الجات كند. اما رودن با بـى صبرى كـي ـآخر مدف مسافرت شما هيست؟
 عزيز، اين دستفـط رمبر كل به شما ممىكويد كا...



 نكامى به كشيش ايتاليائى افكند و كغت:
 كابوك جينى با لحن تحسين آميزى فرياد كشيّيد:





 انداخت. عنوان نامه جنين بود:
رآقاى آكريكول بودون ـكوحه بريزميش شُـهاره 9 - ياريس.

 فارنيكا، كه از هند روز ييش به اين طرف كمى ناراحت بود امروز سيخت متأثر مـىنمود.

 در اين باره از دمانش در نمـيآمد. اين صـعنه، نزديكىماى ظهر، در منزل كوهك جلما واتـع در كـوهـه كـليشى جـريان داشت.
شـامزاده مندى، برخلاف مميشه امروز نزد آدرين نرفته بود.

 مشبول مـه باشد.
اما وسائلى كه مادموازل كاردوريل مىبايست براى رسيدن به اين مدف مورد استفاده

 بكويد.
جلما كه از مدتها يشش عنى يك لمظه از آدرين دور نمىشيد، امروز برايش بـانـدازه كاتتفرسا بود.
ناكهان فارنيكا، بدون اين كه برحسب عادت در بزند، وارد اتاق جلمـا شـد
 مصض مشامده صورت رنك بريده و كرفته فارنيكا فورأ برخاست و هند تدم به طلرفاو آمد و فرياد كشيد:
ــارنيكا هـ خبر است؟
 414 ناكهان خود را به بالى جلما افكند و با صعدائى ضـعيف و نااميدانه كنت:

ـ آكا، من خيلى بدبخت مسته، بـ من رحم كنيد!



 هند روز بيش مىك


ـاما عشّق دروغين، عشق سراسر خيانت... خون میىكرياند. جلما كه از شنيدن اين حرفها مات و مبهوت شـده بود فرياد كشيدي:
 فارنيكا متأئرانه كنت: ـ عـئق خودم.
جلما كه بيش از بيش متعجب شده بود كغت: ـ ـعشق خودت؟

 از آن بيرن كنم.


 به من مم خيانت شدده، هـ خيانت بزدكى مانى آثا، مرا مسخره نكنيد، وحشت انكيزترين شكنجها
 -ولم اين دوست به تو اعتماد دارد، هركز تو را مسخره نمىكند بلكه برعكس تلب تو را

تسلى ممیخشّد. مطمتن باشب...
ـ حالا تو از اين غيانت الطمينان دارى؟


 فريب ظالمر را نضورده بانثى؟

در ميان اين همه ترديد د سوء ظلن، بـ كلى حواسم برت شُده، ديكر نمىتوانم تمصمب




 ــــايد برعكس تو را بيشتر دوست دارد.





 بشرى بالاتر و عالمتر است





 آه! إن نوع زنان در معابل آن زنان فداكار و مهربان كه ديوانه وار بـه مــحبوب خــود مىكويند:

 ندارند." هه تدر بـاريزش مستند.
 غيرارادى و اتغافى فارنيكا با بىاعتنائىمايى آدرين كاملا مطابابتت داردر.
 عاشق خود را بالاتر از اين نوع بهانها وا و ونيا

※
 مىكنى و او تو را بيش از آنهـ خيال مىكنى دوست دار دارد. فارنيكا بس از لحظهالى سكوت كنت: ـالمسوس! اميدوارم كه هيش بينى شمـا راست باشـد! با وجود اينها، او عشق خودش را بـ من تحميل مىكند. من در متابل او ارادهاى ندارم.
 معلوم بود كه دستخوش كهنه، خشّم و نااميدى انتتام جويانه و در عين حال تأثر بارى استا
 ــارّام باش، صـداى دوست را بشـنو، حرف بزن، حرف بنـنـ...

ــنه، نـا ديكر جه بكريم.

-بسيار خوب. من ممُ هيزها را به شـما نكنتم، زيرا شـرم و ترس از تمسـغر مرا از كغتن

 اين زن به شـفمى كه او را بيش از من دوست دارد، ممين امشب وعده مـلاقات داده. - جه كسى اين را به تو كنته؟ ـ ـــخـــى كه دلش به حال من سوخته.
ـاكر اين شـخص تو را كول بزند يا خودش الئتباه كند؟ ـاو دلايل خودش را به من كهته. -
 nمعكن است كه اين ملاحات، با وجود ظالمر اطمينان بغش، خيلى عادى باسـد، اما ايـن ديكر وظيفه خود توست كه تشخيص بدمى و از اين سوء ظن شـوكنجبآميز نجات بيدا كنى.". ــو جه جواب دادى؟
ـمن جوابى ندادم، ديكر ععل از سـرم يريد، ممان ولت بود كه به باد رامنمانـى و مشورت شـما افتادم.
فارنيكا در اينجا سكوت كرد، قيانه ناميدانهاى به خود كرلنت و كنت:




تيافه هريشان فارنيكا، كه در نتيجه كينه و حسادت سرخ شُده بود، به لرزه افتاد، نــاكــهان
 آدرين شيدا شده است، به يادش آمد، اما جلما در آن منكام از مشام بخش آدرين تهـت زشـت مادام سن ديزيه را با نكاه تحتير بارى جوا


 طرف ديكر مى خواست با صميميت خود فارنيكا را آرام كند، بالحنن معبتآميزى كنت:

 ممشـود، از خنجرت نبايد كمك بكيرى، بلكه بايد بـ دوست

هندين بار كنتام، من دوست تو هستم... . Tا... ـاين وعده كه بيكنامى يا خيانت اين نن را البات مىكند خيلى مهم است و تو بايد در آن محل حاضر شوى. لبخند شومم بر لبان فارنيكا نتش بست و كغت: ـاور؛ آرى، خوامم رفت. -ولى تو نبابد تنها باشمى! فارنيكا منعجبانه كنت:
ــ آكا مخصودتان جيست؟ هـه كسى معراه من خوامد آمد؟
-من...
_شما؟
ـ ـ آرى... برایى اين كه از وفوع يك جنايت احتمالى جلوكيرى كنم... زيرا خوب ممدانم كه
 جدا نمىشوم يا نبايد بـ اين وعده كاه بروى، و يا مرا با خود بيرىى.




 (4.0

خٌ خوامشى كه شـايد شما از مانتدكان خودتان تبول نمىكرديد از شُما بكنم، ولى بعداً جرأت فارنيكا اين كلمات

 خوب برويم، اميدوار باش... من در اين وعده كاه معراه تو خوامم بود، و اطمينان دارم كــ فريب ظالمر را خوردهامى. منكامى كه شُب فرا رسيد، فـارنيكا و جـلمـا ســوار كـالسكه شـــدند، فـارنيكا نشـانى




 خود منزل را ترك كرده بود رودن، با تغيير دادن لباس و تبانه خود، بلافاصله با فارنيكا به






ـ تمتير بهترين انتحام است. فارنيكا با عمبانيت كغت:

 وعدهكاه حاضر شوم. فارنيكا تكانى به خود داد، ملّ اين كه ممى ولم جلما فورا بازويش را كرفت و كنت:
 انتتام تو را خوامد كرفت. دوستى من تَلب تو را تسلى خوامد داد
 سزاى خائن را خوامد داد.

وتت مىكذشت، جلما كه از آرام كردن خشّم وحشيانه فارنيعا ناميد شـده بود، به حيله متوسل شد و هس از لحثهالى سكوت به او كغت:
ـ من مركز از تو جدا نخوامم شـد و تمام قدرت خود را برای جلوكيرى از ارتكاب ايـن
 خون كسىى آلوده شـد، تا زندهام ديكر دست به تو نـخوامـم زد. ظلامرأ اين حرفها فارنيكا را تحت تأثير ترار داد. آه عميغى كشيد و سر خود را را هـايين انداخت و ساكت ماند. مثل اين كه به نكر فرو رفته بود. اما ناكهان دست برد و خنجرش را بيرون كشيد و با صسداى وسشيانه به جلما كنت:
 كوهكاز زمر كسّنده سرشار است.
 كوهكى كه در دسته خنجر ترار داده شُده بود، هيديدار كرديد. آدم خنه كن اضـانه كرد:
 اولين آثارش اين است كه نافنها هس از هند ساعت كبود مى اشود بكباره بخورد، بدون كمترين احساس درد و رنج، ناكهان به زمين مـى افتد و براى مسيشه به خواب فرو ممىرود...

 شوم اين زمر هيست



دمم، بعيريد. جشـم بوشيدن از انتحام را به دورى و بيكانه شـدن با شـما ترجيع مىدمم.


 مسوطه تاريكى شدند. هند كلمه ميان دربان و فارنيكا رد و بدل شــد و دربـان كـليدى بـــ



 شُد، شامزاده و هارنيكا وارد رامرو بسيار تاريكى شـدند فارنيكا آمسته كنت:


 ناكهان توقف كرد و در حالى كه دست شا شاهزاده را رما رما مىكرد آمسته كغت:


 بسته شدن در، در فضنا طنين النكند. اين غيبت ناكهانى او را بـ اندازه مفنسرب





 كوش بدميد! بيبنيد و فضاوت كنيد...

 ناكهان فرياد كشيد:



 متل اين بود كه آرامشى مبهمى سراسر وجـي


بافى نمانده بود و به ديوار تكيه داد.(1)


او را تاريك و روشن ممكرد.












 شكى نداشت و نمىتوانست داشته باشد، زيرا اين نن خود مادموانل كاردوروبل بود. عـي
 بيرون آمده و نزديك بود كه تلبش از جا كثده شُود، در جانى خود خشئك شـده بود و نغس

نغس میزد و بدون تغكر نكاه میى نردرد.

ـاو در انتنار عاشتق خود آكريكول بودون استـ،

 آورد.



ا- اين بى ســى ناثــى از بوى نـبره كبامبــت به نام واسبى كه در كوههاى هبمالبا مىرويد.

كيسوانش بر روى شانهماى او موج ممزند.

 غنك و صداى آمسته آن متوجه روزنه شـد

 دو ضربه يباهیى به در اتاق مجاور نواخت دوباره مـان صـدا در اتاق شامامزاده طننين افكند.
ـاين آكريكول بودون است... نكاه كن... بيبن.




 كه به طرك در رفت و آمسته كنت: ـكيست. مداى مردانهاى در خارج طنين اغكند.




 خونآلود آدرين نتش زممين شد و ميكل مردانه آكريكول مم نيمه جان

 كرفنه و صداى انارنيكا شنيده مىششود

 مـجاور برده شـد.



زيبا و مو طلانى را معرلمى كثد.




 كارى كه در نظطر مادموازل كاردوويل امميت بسيار زيادى دائت، به معل موعود بيايد.

يس از جنايت

 هنجره باثين كثبده شُوده بود



 اما جلما هركز به غوابكاه آدرين نيامده بود بود












 بادكار اوست ... اين غاطره اوست 4VV ولى فكر كردن در امن باره هه فايدهایى دارد؟ من هر دو آنها رااز بادر آوردم. جه مرك

ناجوانمردانهاى! درست مثل ببرى كه از خشم مى غرد و شـكار خود را ممدرد.

 جلما برخاست و خنجر خون آلود فارنيكا را بيرحن كشيد، شيشـه معتوى زمر را به دست

كرفت و غنجر را بـ زمين انداخت. ــ آرى، خوب مىدانم كه خودم را خوامم كشت، بايد مـ بكشم... خون خون را مىشويد، مرك من انتحام او را خوامد كرفت.
آن كاه با صـداى جكر خراشى فرياد كشيد:
ـ آ. مرك! مرك!
ولم، دوباره با صـدائى مصمـ و مسكم كنت:

 وتت شكنجه وجدانم كمتر مىشود، ديروز منكامي كه او را ترك مـكردمم، دستمایى مـرا فشرد، اما كسى نبود كه سرنوشت شوم او را برایى من بكويد. آنكاه شـامزاده جلما شيشـه زمر آلود را مصسما بـه لبـان خـود نـزديك كـرد. هس از نوشيدن هند تطره، شيشـه را به روى ميزى كه در كنار بستر آدرين حرار داشت يرتاب كرد.

 خوب است كه سر خود را روى بسترى بكذارم كه سر او بر آن آرميده است است... جلما سر خود را روى بستر آدرين كذاشت در اين شنگام در سـالن مجاور صـدا كرد د هس از هند لحظه، در خوابعاه آمسته باز شـد و آدرين نمايان كرديد، الما بلما متوجه ورود او نشط.

ولم ناكهان فريادى به كوشش رسيد و سرش را بركردانيد.



 خنجرى انتاد كه در كف اتاق انتاده بود.
 برد و فكر كرد كه بلما براى آدمكشى آمده، ناكهان سراهايش به لرزه انتاد و به طرف جلما 4VA



 كسى ديكر نيست.
مـان طورى زانو زده بود، به طرف آدرين نزديك شد و بدوناين كه بنواند حرفى بزند، محو تماشاى او شده بود. آدرين كه از اين نكامهاى عاشهانه و سـحر آسا هيزى دركى نمىكرد و خود رادر مغابل
 همجنان زانو زده بود، فرياد كشيد: ـتو نمردهاى!
دغتر كه از اين سؤال مات و مبهوت شده بود كهت:
-مرده...

- يس تو نبودى... يس تو را نكيتعام... خدا هـدر مهربان و عادل است....
 شـده بود و دوباره هشمش به خنجر خون آلود انتاد، فرياد كشيدي:




 است. عجب اشتباه بزركى! جه رؤياى عجيمى زيرا تو اينجا هستى مردي جلما از مرط خوشـحالى كريه مىكردرد
دغتر بيهاره در حالى كه خنجر خون آلود را نـشان ممىداد كغت - رؤيا! دؤيا نيست. اين خنجر خون آلود است! من مـى الوكويم كه اين خــنجر خـون آلود است.

> ـ ــرى! كـدام زمر؟ اين غنجر را برایى زمر برداشتم زيرا خيال كردم تو را كشتم.
 رنكا از روى دغنر بيهاره هريد و فرياد كشيد:

# ـ آرى. <br> ــنه، الينمور نيست! 

شامزاده بلما سر را به طرف ميزى كه شيشه زهر دوى آن بود بركردانيد و كنت: _نكاه كن!
آدرين بـ اختيار به طرف ميز شـتانت، شيشـ زمر را برداشت و و آن را به لبـان خـود
 آدرين رفت و شيشه را الز دست او كرفت اما آدرين با لبخند ييروزمندانه و شومى كنت: ــمهم نيست، من مـ بـ اندازه تو نوشينيدم



 باشم. جرا اينطور نكاه مىكنى؟ اين زهر خيلى تلغ است. آبا تأثير آن فورى است! جلما بكو، مرف بزن.
شاهزاده جواب نداد، سر تا بايش به لرزه در آمد و نكامى به دستهايشى افكند كم كـم


 تنتغواب آدرين ننست.



از هشمان او فرو ممىبارد.

شامزاده آمى كشيد و كنت:

آدرين با خوشـيالمى زيادى فرياد كشيديد





 تاريكى و روشنانُى ديدم... ـمرا؟






 بيروز نغوامند شد. آنها بدبغتى ما را مى خواستند. سعادت ما آتش كينه آنها را شعلهور مىساغت.
ـآدرين به موش بيا!

 جنايتكار كار خود را كرد. آنها دختر بدبغتى را به لباس من در در آوردند و تو مم در آن تاريكى و روشنائى و با آن








 جلما... فرشته باكا... من تو را مـيجرستم.... آدرين، در منكام بيان اين كلمات، معايش كم كم ضـعيف و خاموش مىشد، آنتدر به



 نااميدى... شكست و حنى مرك خود و آدرين را الز ياد برد... ــ آدرين!...
ـ ـجلما!...
دو سـاعت بعد آدرين و جلما در ميان احتنـار لذت بخشى با دنياى خود وداع كغتند.

آدرين و جلما در سـى ام ماه مع مرده بودند. صـعنه زير، روز سوم مسين ماه، يعنى يك



 ماردى نفوذ نمىكرد و خلاصس روابط آن با خارج قطع مىشـد آكرينى از سـ يا ههار دوز بيش در میين اتاق احامت دالشت، اين انتخاب بـه دلخـواه خودش نبود، بلكه مجبود شدده بود كه به تصريك رددن و به بهانهماى موجهى در اين جـا سكونت كند.
نزديك ظهر بود آكرينى دوى يك صندلى راحتى لميده و در متابل بنجرهاى كه مشرف به باخ است، نشسته بود روزنامـانى به دست دائت و د مشغغول خواندن بود. از ميان اخبار بيش از هـه اين خبر بلب توجه مىكرد. (اسـاعت يازده ديشّب جنايت مولناكى در مهله ديشليو رخ داده و معـه سـاكنين آنجا را بـ رحشت انداخته، قربانيان آن يك دفتر جوانو يك آمنكراند، دختر با اولين ضربه خنجر از ها در آمده و جا به جا جان داده ولم ممكن اسـت كه آمنكر نجات بيدا كند. از حرار مـعلوم اين جنايت در نتيجه حسادت به وتوع يبوسته. معامات مسئول با شـدت مر جها تمامتر مشـغول تمتيق مستند. جزنُيات در شماره آينده تشريع خوامد شد.
آكرينى از خواندن اين غبر البروان خود را در مـ كشيد د با خود كغت:
 (ردن) الشتباه نبود. اين خانواده در نتيجه استغاده از الحساسات بد و خوب بشءرى به كلى در مـ هاشيد و مفنمحل شـد. معان جند ماه بيشّ كه اين "خبر هینه زيرك به دسـتور مـن مشـغغول نـوشـتن بـود،



 يشوسته بود...
لبغند تمسخرآميز و فاتحانغاى بر لبان آكرينى نتش بست و اضانه كرد:



صبر! صعبر! دوز انتتام من مم ممدسد، فتط من مجرى ارادراده رمبر كل مستم.


 موقعيتى را كسب نموده ولم فردا....


 مارشال سيمون در معابل او بود.

 شد. در اتات بسته شد و مارشانال سيمون و آكرينى تنها ماندندي


 سيامش مشامده مىشـد.
رودن، در منكام خروج، در را از بيرون بسنه بود، مارشال، با يك حركت سريع شـين
 مشامده كرد.
آكرينى معه هيز را فهميد، فورا به خاطر آورد كه رودن هند روذ ييش با سماجتاز او



اولين فكرى كه به خاطرش رسيد اين بود كه رودن يا به وسيلا ممدستان غود در دم و و
 خواسته با هرار دادنش در معرض انتحام بى رمـانه هدر دز و بلانش او را از سر راه خود بردارد.
مارشال سيمون، شمشيرما را از كمر بيرون كشيد، آنها را روى ميز كذاشت و سبس آمسته و سـاكت به طرف آكرينى بيش رفت و بدين ترتيب دو شــفــى كه در سـراسـر زندكى آـي
 مارشال سيمون، برای انتحام مركى فرزندان خود درخواست دونل كرده بود با مــم روبـرد شـدند. آكرينى از با برخاست لباس سياهى به تن داشت كه رنك هريدكى او را به خوبى نشان مىداد. هند لـتكه بود كه اين دو رآيب روبروى مـ سـاكت و خاموش ايستاده و ميه كـدام هرفى نزده بودند. مرى فرزندان، روع مارشال را در سكوت و آرامش فرو برده بود اما ممين آرامش از
 بالاخره مارشال به صسا در آمد:
 منكام تبعيد دنبال كرد و سـرانجام در ممـانجا مرد... شما و ممدستانتان فرزندان مرا بـ دست ري
 كافيست. من مى خوامم به زندكى شـما هايان بـشـم ... آرى و سـرانجام انتمام خود را خوامـم كرنت.
آكرينى به سبك مذمبيون جواب داد:





ــآه هون كشيش شستيد از مبارزه خوددارى مـىكيد.
ـ آرى آقا هون من كییش سستم.

است و جنايتمایى خود را در زير اين لباس سياه هنهان مى بكـدا
آكرينى، رنكش سرخ شد و در حالم كه از فرط خشـم لبهاى خود را مـى 4







 مارشال احساسات خفات خته رادر وجودش بيدار ممىكرد با وجود اينها با خونسردى جوال جواب داد:
 مارشال سيمون در هالى كه به طرف ار نزديك مىشـد كـنت:

- جس امتناع مىكنبد؟ ـآرى.
ـ خواميم ديد.



 كرده به طرل مارشال آمد و فرياد كشيد: _شمشير! شمشير!

 و با لحن ترحمآميزى كهت:
ـارباب مرا ببغشيديد... كه اينطور عمسبانى شدمـ مارشال سيمون كه ديد زُزوئيت به حَايش انتاده و رياكارانه معذرت ممطلبد. از فرط خشم فرياد كشيد:




ــبالاغره حاضـر شُدى!


 مارشال سيمون شُمشير غود را بايين آورد و كغنت:
 آنكاه، تيغة شمئير را زير هايش كذاشي بدين ترتيب، ديكر دوئل آن دو امكانيذير نبير نيودي



 نمی كرد. سهس نصغ شمشير را برداشت و كراوات سياه خود را باز كرد و دور آن بيهيد و كهت:
- جس عالا با اين خنجر...

آكرينى كه از خونسردى و سـرسغنى مارشال متوحش شـده بود فرياد كميد:
ـ عبي آدم جهنمى!...
مارشال، در هالى كه هند فـره اشاشكاز كوشه هشمانش سرازير شده بود، بالحن تأثر بارى كنت:





ـ آدمكشى با هاكو... هركز!

 كنار ميز امتاده بود رفتت. مارشال نغس زنان كغت
 ندهى، با ضـربات اين صسندلم تو را به ستوه مـيآورم
 خونسردى خود را از دست داد، هـه هيز را فراموش كرد... تصميم خود را... حتى رودن را نيز از ياد برد.
طولم نكسّبد كه او مم دستمال خود را دور شممئير شـكسته بست و و بـ طرف مارشال





 مارشال سيمون به كوش رسيد:

ـ فرزندان من! داكربر!
آكرينى با صدایى لرذان و كرفتـانى كـتا
 زنده نخوامم ماند.
آنكاه در هالم كه يك دست خود را به زمين تكيه داده بود، دست ديكر را ردى سيـه

 كه آنار مرك بر آن نتش بسته بود كغت
 در اين منكام كليد در سوراخ تانل هندين بار جرغيد و در باز شد و و رودن در آستانه در هديدار كرديد، سهس سر را به داخل آور آورد و كنت: ـاجازه مست؟



امتخـارآميزى به رددن الككنده بود كغت:


رددن بالبغند شومم جواب داد:


 به رخ كسى نضوامد كنيّيد. آكرينى با صداى ضيعيفى كنت:

 تعالها ممكرد كات:

 او شد و كثت:


 رودن، ممان طورى كه كنت بود، آنغدر بر بالين آكرينى ماند تا الز مركاو مطـعئن شد.

اول ثُونيه

نيه شب بود. رودن تنها در كوشه اتاق خود در معابل تموير دربار هاه ننسـته و در حالتى لذتبغس فرو رفته بود.

 كشيد:
 بير دم بـ كوشم رسبد!








 -بسيار خوب.



 ماموريتش تمام شد.
449 اما كابوك جينى باز مم ايسناده بود و با دتت به آدم غفه كن نكاه ممكرد.

بالاخره به زبان آمده كلت:
 فارنيكا كه معهنان در الكار خود غرق بود، كغت:
-
„خبر چپينش كه از اين جواب متعجب شده بود كغت:

 ـ آكاى رودن فردا هه سـاعتى به كوجه سن فرانسوا ممرود؟

ــ ــبع غيلى زود.
ــمثل اين كه بيش از بيرون رفتن براى عبادت به كليسا ممرود؟
ـآرى.



ـمعكن است كه آهاى رودن، در نتيبه علاقه شديد به كار خود، كليسا را هراموش كند، شما اين تكليف دينى را به بادش بـياوريد. ـ ممين كار را خوامم كردـ
لارنيكا دوباره تكرار كرد: ــمبادا هراموش كنيد.
ـ مـطمتن باشيد... حالا ممىفهم كه شما به رستكارى او علاته زيادى داريد.

- بسيار زياد...

كابوك جينى با لحن دوستانאاى كنت:
 دوز كاملك به جمعيت ما تعلق خواميد داشت.
 موجوديت خود رادر اختيار اين جمعيت نكذاشته. بو مانى در متابل آن ميع الرزشى ندارد. ـ دوست عزيز، بومانى هيست





 آنكاه فارنيكا لمطلهالى سكرت كرد و وسيس كنت:

 فارنيكا سكرت كرد.

ـاو خودش ممداند، شُب بغير.
 السسوس! جمعيت ما به مدانعان از خود كذشُته و مداكارى احتياب دارد. زيرا خاينان در ميان آن نغوذ كردهاند. فارنيكا اضانه كرد:
 ــ آرى، با كـال بـى رهعى.
ـ دوباره تكرار مىكتم، هتما بـ آهاى رودن بكونيد كه كليسا را مراموش نكند.

در اين منكام مر دو جدا شمدند.
 نامعهانى آورده.

كليساى كوهك محله وزيرار خيلى ديدنى و جالب توجه بود.

 دعا خوانده بود.

 به نغلر ممرسيد.
اين آدم وحشى و سركثى، كه در جنايت و سيامكارى به سرهد نبوغ رسيده بوده ظامرا
 احساس میكرد. آدم خفه كن، اين جانور درنده كه از موش بشرى بهره زيادى داشتو به صورتانسان 4 بان

در أمده بود، رودن را يك موجود مامهن بشُرى تلقى ممكرد. رودن مـ كه متوجه فداكارى
 شامزاده جلما و مادموانل كاردوويل كرديد.


 دستخوش شود و هيجان شديدى سـيا ساخته بود.





 بود، در مر صورت
 سردى بر يبيُانيش نغش بست

 شد و خواست بيرون برود. اما ناكهان هسُمشن به ميكل فارنيكا افتاد كه در كوشسه تاريكى بنهان شده بود، فارنيكا هند تّم جلو آمد و مؤدبانه تعظايم كرد. رودن آمسته بـ او كغت:
ـدو سـاعت ديكر... نزد من...



 روى آن رسم نمود.
آنكاه، دوباره آمسته به فارنيكا كنت: ـ ـادو سـاعت ديكر نزد من...") و با عجله از در غارج شد.



 درشكهانى كرديد كه مىبابست آنها را به كوهـ سن ما مرانسوا بيردي
 كه درشكه رودن به راه الخاد هارنيكا صورت خود را را در ميان دستها بنهان كرد و به فكر فرو رثت.



















 هشبمانش حلهَ زده بود شـد.


ــمن وكيل كابريل وارث زنده و منهصر به فرد خانواده دنهن مستم، آها هم منشمى من

سـامونل نكامى به سر تا بایى دودن افكند و كغت: ـ حالا شما را شناختم. دنبال من بيانيد.
هيرمرد به راه افتاد و رودن و كابوك هينى ـم به دنبال او وارد باغ شـدند و به طـرف
سـاختمان رغتند.
رودن آمسته به "خبر هين، كغت:
ـاين هيرمرد لعنتى اينتدر مرا در بشت اين در منتظر نكامداشت كه به كلى حواسـم برت شد و احساس مىكنم كه اكنون تب دارم. لب مايم خشكيده و سينغام مىسوزد. "خبرجين" با لحن بسيار صميمانهاى كنت:
ـ يدر عزيز هيزى ميل نداريد؟ مى خواميد به اين مرد بكويم يك كيلاس آب بياورد؟ ــنه، نه هـزى نيست... فلط بـ صـ صبرى باعث اين حالت شده.... بتسابه، زن سـامونل با هيانهاى كرفته و متأثر در جلوى اتان كه سـاموبٌ به او نزديك شـد، به زبان عبرى آمسته كغت: - يردهماى سـالن عزا؟ ـ بسته استت... ـ مسندون آمنين؟ ـ ــاضر است.
بتسـابه و سـامونل بس از رد و بدل كردن اين كمات كه براى رددن و كابوك هـينـى


 سنهن بود رفت امـا سـاموئل او را متوتف سـاخت و كـا كـت ـ بـ اينجا بايد رفت. آنكاه، هراغ به دست به طرف بلكان بـ راه انتاد. رودن كغت: ـ آخر، دفعه بيش محل اجتماع در ممين سالن بود...

ـاما امروز محل اجنماع در طبته بالاست. و شروع به بالا رغتن از بلكان كرد. رودن كغت: ــ كجاء آنجا، آن بالاء ـ بله، در سالن عزا.

ــمحل ماتم و مرك.
سـامونل همهنان در ميان تاريكى يشّ میرفت!
 ـ آخر برای هه به اينجا بايد رفت؟ ـ برایى اين كه هول در آن جاست. ــآبا بیل آنجاست.
ردن با عجله هند بلانى راكهاز سـامونل عتب مانده بود طمى كرد. ساموئل از بلهما بالا ممىنت.

 ممىفت.
 هيرمرد يهودى از هدهُ بيرون آمده بود و كاملأ ممدروخشيد. از مسورت هروكيدهاش معهنان آلار تأثر مى ماريد، الما لبغند عجيب و مبهمى بر لبانشى

نتش بسته بود.
رودن آمسته به كابوك هينى كهت
ـ بلهما خيلى مم طولانى نيست، با وجود اين زانومايم درد كرفته و نغسم تنك شُده... سرم كيع ممدود.
 ممداد ابن دفعه خاموش مانس ماند و جوابى نداد، مثلاين كه در انكار دور و دروازى فرو رفته بود. رودن بابى صبرى كغت:

- جس كی میرسبي؟
-رسيديم.
ـ بالاخره رسيديم! باعت خوشو بتى است سامونل با لحن مخصوصمى جواب داد: ـوالمعا باعت غوشو بتى استا





 مرمرى سياه در كوشه ديوار مرار داشّت و داخل اتان را روشن مسكرد مت اين كه اين اتاق منصسوص مردكان بود، زيرا الطراف آن هردهمـاى سياه آويزان بود.
 ديكرى در اتاق وجود نداشـت
رودن با همان دستمال كثيف مميشكى مشغفول هاك كردن عرق بیشیانى غود بود و با كمال تعجب به الطراف خود نكاه ممىكرد. سـامونل نزديك آمد و كثت:
 بخواميد من... مو به مو آنها را اجرا خوامم كرد. رودن كیت:

ـ ـمين اكننن خواميد فهميد. شما وكيل كابريل، وارث منحمر به فرد خانواده سن من

ـ آرى، اين مـ اسناد وكالتم.

- يس تا آمدن نماينده لبّت، منا ارزش مبالغ موجود در اين صندوق را، كه ديروز از بانكى

فرانسه كرفته شده؟ در هضور شما حساب مىـكنم.
رودن، در حالى كه به طرف صندوق مـششتانت فرياد كشيد: ـ مسه مبالغ در اين صندري است؟

 آمد، در حضور ايشان صسندوق را به شما تـحويل خوامم داد. رودن كات:

- بسيار بيشنهاد خوبى است، نتصمى ندارد.

سـامونل به طرف صسندوق رنت، بدون اين كه رودن متوجه شود، كليد را بـه صــورت
 كابوكهينى داد و سهس مشغول در آوردن اسكناسها شـد. كابوك هـينى صـورت را بـا صداى بلند مىخواند، ساموئل بستهماى اسكناس را الز صندون بيرِن مى آورد و به دست 4K4 رودن ممىاد، رودن هس از اين كه (جهار چشمى) آنها را ورانداز مسكرد، دوباره به سامونل

ممىاد. اين كار هندان طول نكشيد. زيرا هول مانى كه ساموئل از بانك كرهته بود، از يانمد
 تشكيل يانته بود كه مجموع آنها به ا"دويست و دوازدء ميليون و مـد و مفتاد مزار فرانكـ، بالغ مىاشد. منكامى كه رودن شمارش يولما را تمام كرد، با صداى لرزان و كرفتهاى به ساموئل كنت:

- هس جمعا مسه اردويست و دوازده ميليون و صد و هغتاد و بنج هزار فرانك، است.



 ناكهان فرياد كميدي:
- يدر عزيز، خونسرد باشيد... خونسرد باشيد... الحساس موفتيت نبايد شمط را تا اين

مرجله بكيّاند.

بالاخره رودن غونسردى خود را با باز يافت. از جا بلند شد و با با تيافایى آرام و الطمينان بخشى به كابوك هينى كنت:

- هيزى نيستـ... من نـفواستم از مرض وبا بميرم و حالا نبايد در يكم زُونــنـ از فـرط

خوشهالى بعيرم.
بار ديكر چيانه رودن بـ همال عادى در آمد.


 آنكاه كابوك هينى نامهاى از جيب خود در در آورد، با احترام زيادنر آن










 روغنآلود خود كاغذ را كا كنار زد و كنت:
 كابوك هينى منعجبانه كنت: ـيازددم ماه مـ.
-اين مم نامهامى است كه امسباه الز رم دريافت كردهام، تاريخ آن ميجدمم اسـت... و اطللاع

 كرد و به رودن داد و در مغابل او بـ بـ غاك انـا انتاد.






 لبفند فاتحانهاى نتش بستى صـي





 فرو ممباريد. با صداى بلند فرياد زد:

 4\&A

ساموئل جواب نداد، با را به زمين كوفت و دست غود

رودن و كابوك هينى با منظاره وحشتانكيزى روبرو شدندئد

 هارجهماى سياه آرميده بودند.

اينها جسد:
زآك ن نـن
فرانسوا ماردى.
رز و بلانش سيمون.
آدرين و جلما بود.
معى بع خواب جاودانى فرو رفته بودند. يلكماى آنها بسته و دستهايشان صليب وار
روى سينه بود.


 بىجان بيش رفت...
متل اين كه آخرين بازماندكان خانواده رنين تازه به خواب ابدى فرو رفته بودند.














 مىكريست بركثت و با صدانى بلند و آمرانه كنت: - يس ديكر احتياجى به نشان دادن اسناد و اوراق مرك آنها ندارم، جسدشان در ممين جا موجود است. كابوك هينى با شنيدن اين كلمات بار ديكر از فرط وسشت به لرزه در آمد، مثل اين كه عزرائيل را در محابل جشّم خود میمبيند. سامونّل فرياد كشيد:
ـاوه! خدايا! بيين جطور ترياد كـيانيان خود را تماشا ممىكند! رودن با لبخند موحسّى كنت:

 و با عجله به طرف صسندوق آمنين رفت.

 فشار ممداد فرياد كشيد:


$$
\begin{aligned}
& \text { حرص حيوانى تو، آن را به لرزه در آورد. } \\
& \text { رودن فرياد كـيدي: }
\end{aligned}
$$

ـ ـنكاه كن، كنتم كه اجساد تربانيان منوز اين كلمات از دمان سـام

رودن تازه فهميده بود.

و در حالى كه خود را روى مندون ممانداخت فرياد كشيد: ــ آتش!...
ـ آرى آتش، تا هند لـظه ديكر از اين ميرات منكنت جز توده خاكســترى بــش بـاتمى

نمىماند... آدى بهتر است كه غاكستر شود اما به دست تو و و امرادى ملل تو نيفتد. اين كنع از


رودن كه خود را روى مسندون انداغته بود و بيهوده سعى مىكرد شـعلهماى سركس
 -به دادم برسيد! آب! آب!
اما شمعلهماى آتش، در نتيبه جريان مواشديت مميافت، هساز هند دريته كمكم آتش رد










 آنكاه رعشـهایى بر اندامش مستولم شـد
ـ آه! آتثى سينغام را ممسوزاند. ديكر شـكى نيست. امروز مرا مسموم كردند. اما كجا؟
جه كسى
دوباره رودن با صداى كرفته و مغطعى فرياد كـيّيد:

نكاه ممكنيد. به دادم برسبد!
سامونلّ و كابوك هينى كه از اين فريادماى مـتضـرانه متوحش شده بودند، از جا تكان
نعى خوردند.
رودن ممجنان فرياد كشيد:


كشيد:
ـ ـارنيكا امروز صبع، امروز صبع، او سمها را خوب ممشناسد. ممان آبى كه به من

داد. آرى او. زيرا با مالم هيرى ملاقات كرده بود ای شيطان؟ نغّ غود را خوب بازى كردى. كار من تمام شد. من ممميىم، كايسا نمسداند كه هـه كسس رااز دست مسدمد! به دادم برسيد!





 مادموانل كاردووبل غوامر زاده غود و معهنين جسـ رز و بلانش تربانيان توطنه خود را ميمامهه كرد و از ديلن اين مناظلر مولناكـ و اين ضربه روهع ناكهانى، نكاه عبيبى بـ اطرافـ
 منكامى كه دكتر باله ينه بر بالين دودن بود، فارنيكا در آستانه در ظامر كشت و در هالى كه نكاه وسميانهامى بـ جسد رودن الاكنده بود كغت: ـار مى خواسـت رمبرى بععيت مخدس زُزومُيت را به دست كيرد و آن را بـ طرف انهدام تشمى هيُ برد. به نظلر من بمعيت زذونيت بالاتر از بومانى است. من دستور كاردينال را الطاعت كردم.

سرانجام

ههار سال از وهايع هيشمين كذسته بود.

دمكده كوهك سولونى مىنوشت:





رزير درغت ملابي بزركى كه ثـاخه مـايش روى ديـوار انـبار فـله ريـنتهت،








 ناكهان تــنيدم زن داكوبر ممكغت: ـ ـداكوبر،كريه ميكنى!

حلته زدند.

تطره اشـكى از ميان سبيلماى سفيدش فرو مى فلطيد. با صدانى كرفتهكفت:


ههار سـال از...
رديكر نتوانست حرف خود را تها مكندو منكامى اكه دست خود را را براى باك



 رزو بلانش بود، بدكردن مارشال يافت وآن آن را بازكرد.



 میكنم، يكباره بد مغزم مجوم آمدد.







خاطر سعادت و نبات بشـريت مىتيـيد اطلكاع داشـتيد...







 مزرصه را به نام داكوبر خريدريمر دران









 دو فرنته بود، او مم از مرك آنها متأثر استا

















 بنابراين، مافوق شهـا، بـس از مننوع كردن ملاقات ما با يكديكر، مكاتبة ما را تدفن كرد. راز خوان نامه شـها بیاندازه متأثر شدم، دوست مـزيز، مـا بـارما در زمــينه
 " *
 راين وضع خيلى تأسغ بار است... اما جه بايدكرد... قانونكليـا ايــا اينطود
 نهيد، زيرا سوكند براى يكـ شـنخص با شرف، متدس استر است.

 زير شكنبه دست و وا مىزنم... آرى خيلى رنج میبرم. نيرا مىدانمكه شـها جه اعـاسس داريد...
 آنهانى كه مافوق ما مستند. و بايد به آنها احترام بكذاريم مهواره لبغند تلغنى بر لبانم نغش میبندد...
 برای مـيُنه خداحافظ. تلبم ازانده، و نااميدى آكنده است. كابريل رن بن




 آبى رنك خود مىنـايانيد.


 وحشیى و نيلوفرهاى رنكارنك يوشيده شده بود، يك نوع بنامكاه طبيعى به وجـود آورده بودند.


 404 مراحل عمر قدم نهادهاند. معذالك اين بير ذن مدتى قبل بسبار ذيبا و دلهذير بود و كيسوان

ـ اوها



 ممواره از محابل ما مىكريغت. ـاما، هـ سمادت بزركم! برادر، خدایى بزرك بـ با ما رهم كرد و خواست كه مر دوزى از




 فرو نغسته است. ـ خوامر، السوس! كه آخرين نشانه اين خانواده نغرين شده نيز بـه زودى بـا انـهدام تطعى خود نجات مرا تسريع مىكند، منكامى كه آخرين بحاياى خاندان من از روى كره زمبن



 تمام اعغـاى بدنم در هال فرسايش وانهدام است، اعساس مىكنم دوهم براى صـعود بـــ سوى آسمانما ير و بال میزند.
 زمعت مشامده مىكنم.

ـ برادر، آرامش بـش جاودانى فرا رسيده، نزديك شـد
 - هـ سـعادت بزركى، من به خواب ابدى فرو رفتم.
 40V خورشيد هديدار مىشود...

##  درخشانتر و تابانتر هديدار كشت و انوارش سراسر دره را فرا كرفت.

 بايان
# EUGENE SUE LE JUIF ERRANT 

Translated By: H. Adelpour



