


ジジ



## بينوايان

ماريوس

# بينوايان <br> ماريوس 

ويكتور هوگو

محمد مجلسى


```
Hugo, Victor Marie .IAND \A.Y، M
```



```
ISBN 964-6564-10-0()
ISBN 964-6564-06-2 (r.) .- ISBN 964-6564-01-1 (r.)
964-6564-09-7(F.()
```




14N。
AO-1.fFs
كکابخانه ملى ايران

```


\section*{بينوا يالٌ}
(جلد سوم ـ ماريوسى)
و يكتور هوگو

دكتر مصحمد مجلنسىى





 donyaynopub@gmail.com :لست الكتر ونيكى

\section*{فهرست}


\section*{قسمت جهارم - شعر عاشقانئ كو جهُ پِلومه و
}
\begin{tabular}{|c|}
\hline كتاب اول ـ صفاتى از از تاريخ . \\
\hline
\end{tabular}







 كتاب دهم - يْنجم زوئن
 كتاب دوازدهم -كُورَنت
 فهرست موضوعى


1
ماريوس، دز بحست و جوى دخترى با كلاه تمام لبه' هردى را مى يابـل با كاله كاسكـت

تابستان گذشت، باييز گذشت، زمستان رسيل. در ايـن مـلت، آقـاى
 جز اين در سر نداشت كه تجهرْ دلربا و دوست داشتشتنى آن دختر دا دوباره

 خيالليرور، و در عين حال با اراده و با حرارت نبود؛ ديگر آن جوانى نبود





 دست داده است. ملام در فكر بود، زيرا جز أين كارى از او برنمىى آمل. اما ديگُر إز فكر












 دوستاذ!








 ,رااز سر درد برهاند.




 بزنله أو نيز در كشمشكش با دردها و رنجهاى خخود، بهأين سـو و أن سـو مى فنت و در همها جا در جستت و جوى دلل| غاريب بود، و يريشـانِ عشتق. يك بار، در ضهمن جسـت و جوو كسى را ديل كه به حيرتش افزوده شل

 دستهاى از مـوهاى سـفنيلش، از گُوشهُ كـلا بــيرون زده بـود. مـاريوس بهموهأى سفيل او خخيره شـل و بهآن هردى كه آَهسته قلم برمى داشـت و در
 كسى جز آقاى ا(سفيلمو" نيست، موهاى سفيلم، و نيمهرذ و طرز راه رفتن


 بخصوصی دارد؟ جـرا آقاى سـفيلمو خـود را بـهايـن صسورت درآورده؟ هاريوس بجوأبى براى اين سئوالات نداشت. در اين حالت بهفكر افتاد كه
 دير جنبيلـه بوده زيرا ديگ, آن مرد در آن اططر|ف نبوده و ظاهراً بهكو حههاى


 ظاهرىi).


 او را بيازارد.

\section*{p} يك اتفاق


 خانوادهُ زُوندرت كه يكى بار اججاره بهاي عقبافتا
 دخترشان، روبهرو نشده و و حرفى نزده بود.

 كرده بود.
روزى از روزهایى زمستان اتفاقى افتاد كه شرحش لازم است است. بعد از



 خواه بلرختـد، خواه خود را بنمايد

Chander leur . 1

بكاتثاقة / ه\%

خرس بهغار خود بازمى آيد.
و هاريوس بايد از غار بيرون مىرفت. شـب شـده بود و وقت آن بـود كـه برود و غذايى بخورد. گرسنه بود. و افسوس كه عشقهاى رؤيايى آدمى را از هركار باز مى دارند!
 حرف مى زد و كلماتى بهزبان مى آورد كه فرأموششان نمىتوانذ كرد: الدر


 پاييين اند|خته و در افكار شخود فرو رفته بود. ناگهان سر و صدايى او را بهخود آورد .در تاريكى تنه يكى نفر كه مى دويد
 مى دويدند و نفس نفس مىزدند ظاهراً هِيزى آنها را ترسانده بود كه فرار مى كردند. يكى از آن دو دختر، باريك، بود و بلند، و ديگرى كو جیكتر بود و قطهاً تنهُ يكى از آن دو، بهاو خورده بـود. مـاريوس در تـأريكـ و روشـنـ


 بزرگتر مى گفت:
ا(إاسبانها پشبت سرمان هستند. نـزديكى بـود گـير بيفتيم... لــنت بـهايـن پاسبانهاى ناكس!"
دختر كوجچكتر گفت:
 با زيان عو|مانهأى كه مخصوص لاتها و ولگـردان است حـرف مـىزدند. ماريوس كه حر فهايشان را شنيده بود، فهميل كه مأموران پِيس يا زا زاندارمها

در تعقيبشان بودهاند ،و دخترها موڤق بهفرار شدهاند. چند لحظظه بعلد، آن دو دختر، در انبوه درختان بولوار فرو رفتنـل و چجند ثانيهأى همتچون دو
 مازيوس مى خواست فراموششان كند و بهراه خود برود، كه در بجلو پایى
 بود كه بهنظر مى آمد چند ورقهُ كاغذى توى آن باشل. با خود گغت كه اين


 |فتاد.

بين رأه، در سر گذرگًاهى كه به كو جئه موفتنار ' متصل مـى ششد، در كـنارى

 تابوت مى|فشاند. بهياد دو دخترى افتاد كه ساعتى پيش ديله بود، با خا بود گفت: (راواى بهحال مادران! تحمل مرگ فرزند براى مـادر بسـيار سـخت است، الما سختتر آن است كه بييند فرزندانشن زندهاند و سياهروزل|
 رؤياهاى هميشگىاش فرو رفت.
 سعادت بخشيلده بود فضاى ذهنش را بُر كرد. با خود گفت: (اماما حالا جهه
 و امشب دخترانى را ديلم كه مثل ديوها بودند؛ دو ماده ديو.1)

\section*{1. Mouffetard}

\section*{\(\beta\)}

مردی با خهار حهره•

آن شب، وقتى كه ماريوس لباسهايش را درمىى آورده، دستش بهِهاكتى

 و اين بسته را براى آنها ببرد. و بر فرض كه آن بسته متعلق به كسى غيراز آنها بود، براى شناختن صا صا چاكت را باز كرد.

 باكت نام و نشانى كسى نوشته شده بود، و از همهُ أَنها بوى تـنـلـ تـوتون بهمشام مى رسيل.
روى پاكت اول توشته شله بـود: (ابـراى خـانم مـاركيز دوگـروشرهـ


 متن نامه جنين بود:
( تجهره داششت.
2. Marquis de Grucherdy

"خانه ماركيز")
مهربانى و ترحـم دو يكـ جامه اين حسن را دارد كه همه را بيشتر با همـ مربوت مىكنلد. از احـساسات مذهببى و مسيتحى تخود دصـاعدت بگيريل،
 صـداقتت، و احترام بهشرع و قانون شلده، و همهُ دارايع و هستى خحود را در اين راه از دست داده، و امروز خحود. را بلبنخت و درمانلده مى بيند. اما ترديدى ندارد كه بانوى ميحترمى ثجون شها بهاو مصها علدت خحواهلـكرد و نْخو!هل گذالشت كه يكـ فرد نظأمى با فرهنگـ، كـهـ زخـــم شــششير در بلنش جایى سالمى باقى نگذاشته، بيش از اين حــيصيت نحـود را از دست بدهد. من بهاميد انسانيتى هستتم كه وجود شما را بهشور و الطهاب


 خانم محترم!احساس احترامآميز مرا ببآيريل. كُون آلوارز ـ سروان رستهُ سوارهنظام در در ارتش اسپانيا، سلطنتطلب فرارى، كه قصد بازگشت بهميهن خود را دارد، و براى /ين منظور یول و/ركانات لازم را تدارد

در أين نامه هيحِ گونه نشانهاى، از اين أقاى دون آلوارز در دست نبود. ماريوس ناگـزير نـامهُ بـعلى وا بـرداشت، بـلكه در آن، نشانى و مـحل
 (ابراى خانم كنتس دُومون ورنـه، كو جِهُ كاسِت، شـمأره 19 و متن نامه چنين بود:

مردىبآהهار הهره / 1499

خانمكنتس!
 هشت ماهه استـ. من بعد اززاييدن آخحرين فرزندم مريض
 رفته، و براى گذران زندگى هيج درآمدى ندارم و نمى دانم اين زنــنگى
 خاتمكنتس هستمه و احترامات خود را تقديم مىدارمـ كنيز شمها، بالىزار



(ا/جازه بدهيل در اين نامه تقاضا كتم كه محببت و مصاعلت خود را را از
 فرستاده، مزايقه نكنيد. اين يكى نما يشنامهُ تاريخـى است اسكا كه داستانتر
 دارد كه بسيار طبيعى، و با اختسار همه چحيز راگفته است. و شا شا يدكار
 را با هم قاطى مىكند و خصهوصيات رمانتيسم را دارد، كه حوادث آث آن
 كوبنده صصحنههأى پر هيجانى بهو وجود مى آورد.
 روز فكرشان عوض مىشود، و با عوض شــلن مُــد سـليقهشان جــور ديگرى مىشود، رازیى نگاه دارم.


 تا حالا نوشتهاند بيزار خواهوند شدي











 تقديم مىدارم.
زانفلُو - نويسنده و اديب

 را نزد شما مى فرستم و شخصاً بهـحضورتان شان شرفياب نمى شوم حقيقت آن



يكوكار كليساى سن زاكى دوأُبا)، و متن نامه جِنين بود:
|rv| / مردیبإجهار تهرن

آقاى نيكوكار!
اگگر لطف كنيد و همراه دنحتر من بيا ييد، در خــانئ مـا يكـ مشت آدم


 نيكوكارى بهخانهُ ما خحواهيد آمل. تحون فيلسوفان وأقعى همهشان قلبى حساس دارند.


 ديلار خحود خاطر او و خانوادهاش را تسلى دهل. سرنوشت با يكى عده دششمن است، و براى يكى عده غيراز محبت چحيزى ندارد
 احترام/ٓميز ما را بيذيريد.
در نها يت تواضع
غلام حلقه به گوش شما


ماريوس بعد از خواندن اين جهار نامه، بهمعلوماتش چـيزى اضـافه نشل، هيح كدام از اين چجهارنامه نشانى
 باللىزار، زأنفلوى اديب، و فابإتوى هنرييشه نوشته بودند. اما همهٔ نامهـها با يكى خطط نوشته شده بود.
و همه چجيز نشان مى داد كه هر جهار نامهه را يكى نفر نوشته است دلايل ديگرى هم برایى اثبات اين قضيه وجود داشت؛ كافذ هر جهار






 حيلهاى در كار باشـد يا كسى خواس

 ئمرهاى نداثشته باشـد.













كفت: لاديديد كه حق داشتم؟؟"
|FVF / مردى با جهار جهره

و يكع بار ديگُر ضربهُ آهستهأى بهدر خورد.
ماريرس كفت: (ايباييل تو")
در باز شل. ماريوس، بحى آنكه سرش را از دوى كتابی كه مسى خـوانـد

صدانيى غيراز صدأى خانم بوگّن بهاو جحوابـ داد:
"اببخشيل آتَا... من..."

الكل ريه هايـش را خخراش داده بود.

ماريوس سـرش را بلند كرد و دختر جوانى را در. آستانهُ در ديل.










 میىرزاند.



 الـت كـ، بازمى آيد (ايو.ك.).


ماريوس گيج و بهتزدهه بهآن دختر نُگاه مىكرد؛ گويى از اشُـباحى بود كه در عالم خراب بهسراغ آدمى مى آيند.




 درنيامله، زبر ابر چنهان هى شوده

|ز او پرسـيد: ل॥دخترخانم! جحى مى خواهيد؟"

دختر جوان با صـدايی، كه زندانيان مست را بـهياد مـى آورد، گَفت: "آقاى ماريوس! نامهأى برایی شما آورددهام."
 بود؟
دختر بـى آنكه منتظر جواب مـاريوس بـاشد، جـلو آهـد و بـا نـوصى اطمينان و اعتماد بهنفس، گوشه و كنار اتاق ماريوس و تختخخواب نامرتب

 سرما مى لرزيلـ.
نامهاى را كه آورده بود بهماريوس دآ داد.
 كه بهتازگى نوشته شلده و از راه دورى نيامله الست. آن را باز كرد و جـنـين خوانل:

\section*{(اجوان نيكوكار! همسـا يه مهربان!}


صتايشكنم.

دختر بزرگى من، كه اين ثامه رآآورده، برایى شما شرح نحواهد داد كه دو



 مىكنم. زوتلدرت

شهـاست.



 خط بود و همان سبك و همـان غلطهاى املايى و انشايحى و همان كاغذ زبر و زرد شده، و بوى ههان توتون.


 از كجا معلوم كه زونلدرت نيز نام واقعى او باشد؟
 داشت، جز حند بار، آن هم در تأريكى و به گونهأى گذرا، همـــايگانش رو را

IYYY / گلم درسرزمينينيوابي

نديلده بود؛ به خصوص كه دلش و نكرش در جایى ديگر بود. نگاه آدمى نيز هميشه با دل او و فكر او همڭگامى و همراهیى دارد. جند بار، در راهرو يا بلكان، اعضاك خانواده زونلدرت را ديلده بود و گمان كـرده بـود كـه آَنـهـا اشباحى بين نيسثتد؛ و بههمين دليل، ديشب كه آن دو دختر فرارى را در بولوار ديله بود، آنها را نتُناخته بود. و اين دختر، كه حاللا در اتاق او بودا قطعأ يكى از آن دو تا بود. ماريوس بهز ديحهت بهـياد مى آورد كه أو را پِيش از اين در جايى ديده بائـلد. حالا ماريوس حشـمش باز شُلده بودا و همه جهيز را آشكارا مىديلـ و هى دانست همسـايهاش كه خود را زُونلرت مى نامل، تنها هنرش آن المست كه نام و نشانى افراد خيرخخواه و انساندوست راكـيربياورد و بـا نـامهای ماختنگی برأى آنها نامه بفرستد و از آنها كمك بـطلبل. و ايــن نـامهها را
 هـزارگـونه خـطلر مـى|نـلازدد و بـا سـرنوشـت دخـتراننش بـازى مسىكنـل و

 محْصوص ولگُردان و زنان هـرجـايمى بـا هـملـيگُر حـرف مسىزدنا.. أيـن
 نتيجه میرسيد كه آن دو دختر المتمالل دأرد به كارهاي نأبابِ دبگرى هـم 'مشغول باشنده و جامعهُ انسانى از اين دو دختر تيرهروز، كه نه كودكانـل و نه دنحتر و ئه زنه جانورانى مـاختّه است كه بـى حيا و بیرحـم|نل و در عين

حال معصوم
فقر بهشكلى اين موجودات فلكــزدهُ بى نام و نشان را مسخ كردهه كه ديگر نه سن آنهأ مـعلوم است و نه جنس آنها؛ نه بلى در حقشـان مىتوان
 نيستّل؛ نه عغت و تقوى دارند نه احساسس مسئوليت؛ و آنها كه تا ديروز
 كوجه زير قلدهها رهگذران در خاكى و كا فرو مىروند و ناگهان گارى يا درشكهأى هى رسلد و در زير جرخهايش آنها را له هـى











 بىيروايی نيز نوعى شُرم استر.








ماريوس در فكر فرو رفته بود، و او را آزاد گُذائته بود.

ITV9 / كلى در سـرزمنيبنرابیى

آن دختر بهميز جلو ماربوس نزديك شلـ و گفت: لابهبه! شما كتاب هـم داريد؟"،
در نگاه بحـرمقش نورى درخشـيد؛ و اين بـار كـام او لحـن ديگـرى داشُت. هيتَ اننسانى وجود ندأرد كه از خودستايى لنت نبرد؛ او با غرور مى گفت: (امى توانم كتابب بخوانم.") و كتابى را كه روى ميز بود برداشت و ههان صفنحهاكى را كه باز بـود
 كردان از تيبپ خود بهاوگوهونى، در دشت واترلو، حملهور شلـ و آنـجا را بهتصرف درآورد.")

 بوده، ما توى خانه همه طرفلـار بنابارتيم. جـغگ واترلو بر ضـد انگليسيها 4.020

و كتاب را دوى ميز گذاشُت و قلمى برداشت و گفتا: الانـوشتن هــم
بلدم."
و قلم را در مركبب خرو برد و بهماريوس گفت: "احالا نگاه كنيل تا جـه
كلمهأى هم بنوبسم"
و پيش از آنكه ماريوس هجالل يابل كه جيزى بڭويلـ، بر كاغذ سفيدى كه روى ميز بود، درشت و خرانا نوشت: "اپاسِبانها، آنجا هستند" و تلم را روى هيز گذأشت و گفت: "امى دانم كه در أيـن جــمـله غـلط
 جور نبوده، از اين جور كارها...."

 سركوب شـلهاش، و وقاحتها و بـى شرمى اشُ در آن جـهـع شـلـه بـودنل،
 سبس ترانهُ عوامانهُ شُادى را زبر لب زمزمه كرد:

كُتنهـه، بابا
نون ندارم.
تشنمه، ننه
رختت ندارم.
مى لرزهه، 'لُولُو
مى ماله، زاكُور....

و بعد از خواندن اين تصنيف، با صلائى بلند گفت:


 بعضى شبها كلهكندهمها را در آنجا مى بينىى،











كلى درسـرزمينـبــرايمى / |rA|

سعى مى,
 كه از نت تهى شلـه بآشـند.
ماريوس كه خود را عقب مى كثشيلد و سعى مىكرد سـرد و بـى اعـتـا بمانله كفت: ا(دختر خانم! باكتى پيلا كردهام كه خيال مـى كنم مـال شــما باشثلد).
و يــاكـتى را كـه چحـهارنامهه توكى آن بـود، بـهدست او داد. دخـتر بـا خوشـحالى دستهايش را بههـم كوفتنا و گفت: الهمه جا دنبال أين بـاكت
 باز كرد و گقت؛ الاهن و خواهرم همهـ جا را زبر و رو كرديم. حتماً شـها توى




 فهميليل كه اين باكت مـال ماست؟... فهميلـم! از روىى خط! بس ديشب كه مـا درمىرفتيهم، تنهمان خورد بهشـها... از بس تارِـك بود، دوتذمى هان را
 كغنت كه مرد بود.
 مىداد از ثاكت درهـى آورد و گـفت: الغسجب!... ايـن كـاغذ را بـايل بـبرم بهدست آن بيرمرد، توى كليسـاى سنزُاكَ، برسانم. از قضا همين امـروز
 ". و خندهایى كرد و بهحرفهاى خود ادامه داد. ا(مى دانيد؟ اگر امروز ناهار

بخوريم خيلى بامزه همى شُود. آلن وقت ما نا ناهار امروز و ناهار يريريروز و شام



















 مى كند.
در اين حال سرگثته و چريشان، بهماريوس نگاه مىكرد.
 كرد كه همئ دأرابيى او، در سراسر دنيا، همين بود. با خود كفت: الفعلاً بول

كلى در سرزمبن بينرايى /

ناهار امروز را از روى ايـن مبلغ برمحى دارم تا بيبينم فردا حهه مى شودا". شانزده سور را براى خود برداشت و بنج فرالنك را بهد دختر داد.


دارده(
ظاهراً تصوير خورشيد روى سكههای بِنجفرانكى ذهن عوامانهُ او را



 كيفى دارد يكروزز بهانل|زهُ پنج ششُ روز غذا خوردن. پيراهنش را صاف و مرتب كرد و بهطرف در رفت و گفت: الروزتتـان بخير، زندگى هرجور باثــل مى گذرد. بلكه بيرمرد نيكوكار را بيلا كتم". در آن حاله روى كهل ماريوس يكى تكه نان خـثـك ديل كه زير گرد و خبار مانله بود. آن را برداشت ور در دهان برد و گفت: ا(احقلدر سفت است دندانمر شكـستال" و بيرون رفت.

روزنة اقبـال

هرجند ماريوس در اين پنج سال أخير با فقر و فلاكت زندگى كـرده


 بابت نمىداند و بايل بينوايى زنان را بييند؛ كسىى كه تنها نقر زنان وان را دا ديلده،



 ارادهاش را از دست مى دهد؛ در بيرون روشنايحى را از هيجِج طرف نمى بيند،



 مى شتابد.



روزنغاقبال / /rAD

الرزش و اعتبار خود را از دست مى دهند، و تنها مسـأله مهـم آن امست كـه
 و خحوارى تن بلدهنل. آنگاه پِلـران، مادران، فرزندان، برادرانا خـواهـران،
 قرار مىگيرنل و در اين فضاى مـهآلود، ديگر خويشـاوند بودن، زن و مرد بودنا و يير و جوان بودن هـنا و دفهوم خود را از دست مى دهد؛ همه يك




ديگرى هسمنـد كه با خورشّيلـ، بسمى بيش از ما فاصله دارد. اين دختر جـوان، در نظر ماريوس، سـفـيرى بـود كـه از ديـار ظـلمـت بهخانهُ او آمله بود. و يكى بُعد زشت و نشرتالنگيز ظلمــت را نئشانشُ دأده
 تســليم شـلده و در عـالم رؤيـا فـرو رفـته اسـت كـهـه حـتى از حــال و روز همسـايههای ديـوار بـهديوار خــود بـى خبر هـانله؟ هـرجــند كـهـ يك بـار


 انتهاى ظلمـت و در خضهايى بيرون از عالم مى زيستنله، جلا مى ساختـ، هر روز و هر شبب، آنها جحتدين بار از كنارش مىكذشتند، با او بـهلو بـهـههلو


 1. جمله آخر زا ويكتورهوكو در دوران تبعيل بهجملدهاى تبلى افزوده اسـت (ايو ـك..)







 بودند، اماك كمتر مىتوان كسانى را يافت كه بها بهفقر و نكبت بيفتند و و سرفراز



 در حق آنها لازم مى آيد. در اين هنگام، كه ماريوس مانند هر انـد انسان ديگر، بيش از از حد








 گوشَها و زواياى آن رادر نظر كذراند؛ گاهى در اين جستجورها

1YAV / روزنهاقبال

آدمى نيز به كمك افكار او مى شتابــــــ و به كشفياتى دسـت مى يابنـ. معلوم
 از جا برخالست و جلو رفت. ظاهرأً در بالاى ديوارَ نزديكـ سقفـ، سوراخ

 بنابراين، اگُر كسى روى كمد مىرفت، مىت توانست أز ايـن سـوراخ درون اتاتّ زونله رت را بييند. گاهى مهربانى و انساندوستى نيز آدمى را كنـجكاو مى كند! و اين نوع كنجكاوى ها گاهیى لازم اسـت. اين سوراخ روزنهأى بو2

 ندارد. ماريوس با خود كفت: الابيل بروم و بيينم كه اينها چهـ كسـانى هستنـل


نظرى اند|خـتـ.

انسان وحشى در كُنامش








ماريوس زاغهایى رالاز آن روزنه مىديد.









انسان رحئى دركُمالمش / 1rA9

مردى را كه بهاشبباح ثى ماند روشن كرده بـود. ديـوارهـا مـانند صـورتـ
 در عين حال خيس بودند و نم كثيلده، و روى أنها با زغـال تـصيويرهاى زشـت و بيشُرمانهأى نقاشى كرده بودنذ.







 مىكردنل.


 مارمولكهايى بهاندازه يكـ بال، و شايدلد اسم بعضى از اروداح و و اشـباح، در شـكافـهاى آن آَشَيانه گُزيده بودندي



 با حركت دست، مانع از آن مى شـد كـد



\title{
كلمات زير همليغر نوشته شـده بود: \\ مارنگر أسترليتز
}


 داشتند بهديوار نصبش كندير
بشت ميزى اكه ماريوس يك قلم و يكى دوات و حند وري ورق كاغذ، روى


 لاواته



 رياكار را، در وجود أو مىدرد و بهصورت هور الناكى درمى آلورد.
 خاكسترىفام داشتت. يبراهن زنانهاأى بهتن كرده بود كه سينهُ بُرِيشِم او از

 كسـى مىنوانست حـفات و خلقبات او را حـس بزنلـ.

انـانوحئى دركُنامش / |ra|

 بيرون زده بود.






با حروفـ درشت نوشتَه شُـده بود:
\[
\begin{aligned}
& \text { خدا و شاه و افتنخار و خانمهها } \\
& \text { اثر: دوكره -دومينى' }
\end{aligned}
\]








 نمى شود توى آن خاك و وكل، رفت بالای سرشانـان،.
 دندانهايش را با خـُم روى هم فـُرد و نرياد زد: المن اين دنيا را بـهمهم
. Ducray - du Miniil . 1

 زنى درشُـتاندام، كه هم ثههل ساله مى نمود و هـم صبل ساله، نزديك
 لباس اين زن يـك بلوز بود و يـى دامن بانتهُ وصلهدار.
 بود و خود را جهعو جور كرده بوده بِيلا بود كه تامت بلنلى دارد، و در مقايسه با شـوهرش به ضول مىى مانل. موهايش زوليده بود و حتايى رنگاء، كه گاهی انگگتتهاى فربه خـود را، كه ناخنهاى بهنى داشـت، در موهايسُ فرو

مى.برد. در كنار أو كثابی نيمگشّوده مانله بود، بههمان قطع و ربـخت كتابى كه

روى ميز برد، و آثن هـم قطعأكتابـ رُمان بود. ماريوس روى يكَى از تختخخوابها، دختر كو چکكى را ديـل كـه بـلنـل و ضعيفس و لاغر بود و رنگ بهاجهره نداشت، و تقرياً برهنه برد. دختر دوى
 در اين اتاق نبود؛ در عالم خودش بود؛ اصالٌ مثل آن بود كه زنده نيست. بى ترديل اين دختر، خواهر كو جِكتر دخترى بود كه بهاتـاڤ او آمـلده

يازده يا دوازده ساله بهنظر مى آمد. اما اگگر بهاو دقيقتر نگاه مىیكرديلـ،

 الز آن نوع دختران لاغرى بود كه مدتى رشـششان متوقف هـى شود و
 بهسر سُالالهُ بشر میى آورد. اين گونه موجودات نه كودكاند و نه نوجوان؛
 امروز دخترى خردسالاثلد و فردا، زن. بندارى راه زندگى را بـا تـدمهاى

انسانانوحشى دركانش / Irar
 در اين هنگام، اين دختر به كودكان شباهت دار داشت






دأدن است.
ماريوس لحظاتى اين زاغهُ سُوم را، كه از گودال قبر وحشُت بارتر بود


 شكل كه ثروتمثدان نفيسترين اشياى خود را در قفسههايشايشان نگهلارى


مى سازد.
 روى تخت نُّسسته بود، مثّل اين كه اصلاُ نفس نمى كتُيل. صدایى حركت قَمِ آن مرد در روى كاغذ، ثشنيله مى شـد.


كه در واقع، آخرين كلام سليمان يِيامبر را بهميل خود تغيير داده بود.
 باش!... خودت را اذيت نكن. عزيزم! جانم! خرا آدم خوبى مئل تو، بايل برای اين جور آدمهاى بیى ڤابليت تامه بنويسـد؟"







 داشتّن نيود. و مرد همحتنان مینوشت و مىنرشت.
\(\nabla\)
صفسآرايى برای حمله

 صدايى در زاغه بود كه با شتابِ باز شُمد. دختر بزرگتر در آستانئ در بوده







 كسى می آيد؟" همان آَا!
كدام آقا... آن مرد نيكوكار؟ آره. از كلِيساى سَنرْاك؟؟

> آره

كى مى آيد؟ همين حالاء دارد مى آيد. راه افتاده كه بيايد ايتجا
مطمـُن هستى؟

مطمتن مطمـنـن 1
كفتى مى آَيد؛ نگغتى با جِى دارد' مى آيد

يلد از جا با بلند شـد


 ديدى؟ كافذ مرا خواند؟ جيزى هـ هم گفت؟











أز كجا فهميلى كه درشـكهشان بهاين طرف مـى آيل؟
 مى آيلد اينجا.
مطمـننى كه درشكه را حوضى نگرفتىى دركئـهاى بوده كه بيرمرد و دخترش سوار شلدهانل.
 جه شـمارْأى بود؟ HF.

دختر باهوشى هستى، دنى
 داد و گقت: پابله. من دختر باهوشیى هستم. اما برای آخرين بار بگُويـم كه ديگر اين كفشىها را نمىیوشم. من ديگر اينها را نمى خواهم. اين كنتنها اذيتم مىكتد، لِف لِف صدا مىكند. پابرهنه بـروم بـهتر از هـوشيلـن ايـن

كفنّ هاست.
پلرّ، درشتى و بیییروايى دختر را بهروى خود نياورد و آرام و ملايم
 نمى دهند. بايلد نقرا هم با كفش برونل توى كليسـا. آخـر هـيّيح كس نـبايل

 دختر گفت: (ا|البته كه مى آيد؟")
صـورت مرد روشن شـده بود. بهزنش گفتا: (امى شـنوى زن؟؟ الساعه آن پيرمرد نيكوكار و نوعدوست مى آيل. آتش را خاموشَ كن."
 هابكح مـنند يك شعبلدهاز زبردست، كـوزه مـرشـكستهأى را كـه روى


بخارى بود برداشت و آبهاى تـوى كـوزه را روى آتش كــه دود هسىكرد، ريخت. و رو بهدخترش كرد و گفت: (ازودتر حصير صندلـلى را بارهكن!")

دختر متو جه منظور او نشـلـ.
 پياره كرد. و از دخترئ پرسيل: لهوا؟ بيرون سرد السـ؟؟" سرد اسـت و دارد برف هى آيد.




را بشكن!
دخختر كه از سرها هـى لرزيلـ، از روى تخت بلنل شـد.

دختر كو چِك مات و هبهوت، بهیلرش خیره شـلده بود.
 از شيشههها را بزن و بششكن.") دخنر با ترس اطاعت كرد؛ روى نوك با بلند شـلد و با مشـت بهشيشه زد و ثـسيشه خرد شـلـه روى زهمن ريخت. مرد گفت: الحاللّ خوب شد؟؟ هرد، خشن شده بود و وحشتتانگيز؛ با نگاه همهُ گوشههاى اتأت را مىىكاويل! مثل سردار بزرگى برد كه در لحظهُ شـروع نـبردّ، تــداركـات و تجهيزاتـت ارتُ خود را از نظر مى گذراند. زنا كه هنوز چجـزى نگفته بود، از جـا بـرخـاست و بـا صــدايـى كـه
 "اری میىكنى مرد در جوابثن گُفت: الهـرجـه مـى گیمـم گـوش كـن... يـرو روى آن

مفآرابي برايى حله / 149

تختتخواب دراز بكنّ!!

خود را روى يكىى از تختتخوابها اند|ختـ. در اين هنگام، در گوشهأى از أتاق صـلـأى نالهأى بلند شل. مرد، دادش درآملم: (اجֻه خبر شده؟")
دختر كو جِكتر دست خونآلودش را بـهاو نشان داد. هـعلوم شـلـ كـه هــنگام شكســتن شـيشـه، دسـتش را بـريله؛ و بـههمهين مــبـبـ در كــار تختتخواب مادرش إيستاده بود و گُيه میىكرد. زن ديـُر تابس نياورد، از جا بلند شـلـ و سـر شــوهرش فـرياد كـئـيلن
 دستش زخخمى شـلـ.") مرد بهآرالمى گفت: لاتجه بهتر كه دستش را بـريل. هـهـه ححـيز دارد آن جور كه من هى خو| هم درسـت مى شـودا" زن گفت: الهن كه سر در ندى آورم. خرا إين جورى بهتر الست؟" هرد گفت: (السـاكت! حرف زدن موثو ف! آزادي بيان بايلد از بين برود!؟" و در اين حال پیراهنى را كه بر تن داشت پـ
 خود نگاهى اندأخت و كفت: ا(أين هم از ثيراهن من!... هـمه خجيز درست شـله!.

 ديله همى شل كه در بيرون برفـ محىبارد. سـرمايى كه بيشىبينى كرده بودنـ فرا رسيله بود.
مرد نگاهى بهاطراف خود كرد؛ مى خواست مطمسُن شود كه جيزى را فراموش نكرده است. خاكاندأز را برداشـت و با آن خـاكسـترها را روى

هيزهـای نيـم سـوخته و خيس شـلـه ريخت تا اترى از آتش در بـخارى باقى
 آسوده از
\(A\)
روشنايیى در زاغه

دختر بزركتر جلو رفت، دستش را روى دست حدر گذأشت و گفت: "مى بينى كه خقلد سردم است؟

زن برخاشك

مرد سر او فرياد كتيل: (اساكت!!"




 مى شـود.






پيراهنم را باره كردم، شيشيشه را شُكستم، و همه ايـن كـارها بـراى هـيجّ و
يوج."























|f.r / ردتُايِ در زاغه

دختر خـانم عزيز و مهربان!"


بسيار جوان مى نمود.
ماريوس كه از روزنه بهلآن اتاق مى نگريسـتى در اين لحظه جیيزى را

"الو") بود.
 تركيب دو حرف الف و واو بـهو جود آمـلده جــه مـعنايى و جـه مسفاهيهم

پرتشُعشععى دارد.
بله خود (الو)" بود. هاريوس از بـس روشـنـيـى مـها آلودى كه در برابـر او
 كه در آستانهُ در ايستاده بود همان ستارهٌ درخششانى بود كه ششى ماه تمام آسهان زندگى أش را روشُن میكرد همان دختر بود، با همان نگاه و هـمان جيششانى و هـمان دهان و همان صبورت كه مـدتى از نظر او غايب شلده و روز
 شلده بود اينكى دوباره روى مى نمود. در اين تاريكى، در اين زاغه سياه، در
 ماريوس بهـتزده و آرامه میلرزيل. مـگر مىتوان بأور كرد؟ پاو"" بود! تپش قلبش در نگاه او آشوبـ بهراه انداخته بود. احسـاس مىكرد كه دلش

 اينـك بازش محىيافت. آن دختر منل همان روزها بود؛ تـنها كـمى رنگش هريدهثر شـده بود. موردت زيبايش را كالاهى از مختمل بنغش در ميان كرفته بود، و اندام دلفيّش را مـانتويى از حـرير سـياه دربـر داشـته و يـاهاى


و او مثل هميئهه همراه آقاى سفيدمو بود.
 كذاشت.
دختر بزرگتر زُوندرت، با نگّاه حسرتبارى، به كلاه مخمل و ييراهن حرير و جهرهٔ زيبا و شاداب او مى نتگريست.

8
رونلـردت گريه و زارى مىكـد

آن زاغه ححنان تيره و تار بود كه هركس از بيرون مى أمد و قّد در آن
 با نوعى ترديد و بدگمانى، بهاطرافـ مى نگريستنـل و بهزحمــت مى توانستـنـد
 بهتاريكى عادت كرده بود و مهـه جیيز را مى ديلند. آقاى سـفيلدمو، قد مح جــلو گُـناشـت و بـا لحــنى مـهربان بـهِبلر ايـن
 جورابِ و چنـل پتوى پشهىی"، زوندرت در مقابل او تعظيم كرد و گفت: الفرشتن نيكوكار ما! شـما ما را غرق لطفـ و هرحمـت خودتان كرديل.هِ و در آن لحظات كه آن دو تازهوارد مات و مبهوت بهدر و ديوار اتات
 "اهمان طور شد كه كفته بودم. يك مسُـت رشخت و لباس باره آوردهاند. از
 دختر آهسته در جوابش گفت: (افابانتو!)]
 و درست در همين لحظه مرد نيكوكار، رو بهأو كرد و گفت: ا(امىبينم

كه گرفتارى و مثـكلل داريد. عذر مى خوامم كهـ اسمم شما را، كه بـأى آن


فابانتُو!
بله... آقاى فابانتو....








 بستر بيمارى افتاده آقاى سفيدمو ناراحت شـد


نيسـت.
دختر كوجكتر كه بعد از ورود اينِ دو نفر، با حسرت و تعجب بهآنها

 مى توانى بنال!!





زوندرت گفت: اددخترخانم عزيز و زيبا! نگاه كنيدا دست خــون آلو
 يكى مانثين رسسندگى؛ روزى شـش سـو مزد مى گيرد اما ناگهان مانثين گـير كرده و دستش رفته لاى برهها. شُـايلـ مـجيور بـاشنـد دسستش را از بـازو

ببرثدـ)،.
دختر كو يجكتر كه باورش آملده بود، بيش از ويشش به گريه و ناله افتاد.
 و اما از جثند لحظه رييُ، زوندر نيكوكار دقيت شلده بود.
در ذهن خود مىىكاويل. بهفكر افتناده بود كه قيافهُ ايـن مـرد بـراى أو آشناست؛ و براى آنكه بيشـتر مطهئن شود، بهزن خود نزديك شلد و سر
 آشثنا نيست؟؟"
سبس نزد آقاىى سفيدمو باز آمد و دنبالهُ شكــايتها و حكايتهائس را
 بوشيدهام، آن هـم در اين زمسمتان. بـى لباسى مرا خانهنتّين كرده. اگر سر و







1. tour - des - dames
2. Celimene
3. Elmire
4. Belisaire

دست دخترم را يُرْند. بِول پپششَ و جراح را الز كجا بياورم؟ اگر يكَ نفر
















 شصت فرانكي.







زوندرت

نمى شود. 1 (
آتاى سفيلـمو، زونلرت را صدا زد و گفت: ॥آتاى فابانتو!... بيتّ از هنج فرانكى هـراهم نبود، اما الساعه دخترم را مى فرستم بهـخانه و خودم هـم محدوم و شـب بهاينجا برمىگردم. مـكر امشّب قرار نيست أجاره بها را بدهيد؟!
דحهره زوندرت روشن شلد و در جوابِ گفت: الابله سـرور مـنا بـايل

من ساعت شـُّ اينـجا هستمه, شُصت فرانك برإيتان می آورم. رُونلر تن با سـرور و شادى گفت: ٪اسرور هن!... سسرور من!") و آهسته در كوش زنشي كفت: ازنڭا.. درست بهصورت اين مرد نگاه كن!!"
آقاى سفيدمو بازوى دختر جحوان راگرفت و بهطرف در رفت و گفت: \#إمشب برمیگردم!")
رونلدرت گفت: الساعت شـُع؟"
بله سـر ساعت شش
در اين موقع، دختر بزرگتر متو جه شـل كه مرد نيكوكار شتن خود راكه روى صـندلى گذاشته بود، فراموش كرده است كه با خود ببرد. أو را صـل| زد و گفت: آقا شنلتان را فراموش كرديل. زونلـرنت نگاه تندى بهآن دختر كرد و شـانههايش را بـا نـاراحـتـى و تند خويى باللا برد.
آقـاى ســفـدمو، لبــخندزنان گـفت: "اخـرامسوش, نكـردم، عــملداً جـا
كَذامُتنه|م، شايل بهدرديك تفر بخورد. (4)
زونلدرت گفت: (اسسرور من! بزرگوارى شـها بهأندازهاى است كه دارد

آقاى سفيدمو گفت: هإكر مى خو|هيد از خانه بياييلد يبرون، اين شسنل را

بيندازبلد روى دوشتان. بيرون خيلمى هوا سرد است)!.
 اتاق بيرون رهتنل. آتاى سفيلدمو و آن دختر از جلو، زونلربت از بیى آنها.

10
ساعتى دو فرانكى كرائُ درشكه

ماريوس جزئىترين چجيزها را ديده و شُنيده بود، اما از بعضى خجيزها غافل مانده بود.
زيرا در إين مدت نگاهش را بـهـحهر،ه دلدار دوختـه بـود. و از هـمان




 مى آملد اين چخنين مبهوت آن تمى شـد.
 لباسها و يتوها را درمى آورد و با دلسوزى و دهربانى حـال مـادر بـيمار و و




 بودا اما آن قدر سريع و گذرا، كه براى آشنايیى كافى نبود. حاضر بود ده
/ Ifir / ينواباذ

سالل از عمرش را بلدهل، و صـلاى او را، اين موسبقى آسـمانى را بشنود.

 كه اين فرشتهُ آسـمانى را در ميان اين مو جودات زوليده و جركين محى بيند؛ گويى پْرنلده زذيايى را در ميان قورباغههها مى ديل. بهمحض أنككه دلدارش از اتأق بيرون رفت، بهفكر أفتاد كه او را دنبال كند و از او דشيّم برنگیيرد تا خانها او را هيل| كـند؛ و حــالا كـه بـهصورتى مـعجزهآسـا او را بازيافته بود، ديگر از دستـش ندهد با همبين فكر از روى
 راهرو صدأى رونلرت را مى شنيل، كه هدتنان پرحرفى مىكر د. ترسش از آن بود كه آقاى سفيلدمو را بيبند، و دوباره بهنكر بيفتد كه از او بگريزده
 درشـكه راه بيفتد. و اين فكر او را بهترديل انداخته بود. سرانجام برترديل


 يهطرف مركز مىرفت. ماربوس دواندوان بهآن سو رفت. درشكهنٌ بعلى
 تكليفش را نمى دانسـت. در اين موقم، شُانس آورد و يكـ درشكهُ تكىاسبـه ديـ كه مسافر نداشـت و در بوللوار حركت مىكرد. بهترين كار آن بود كـه سوار آن درشكه بشود. ماربوس بهسور:حى اشـارهاى كرد. درشكه متو قف
 درشثكهجیى جشتـمكى زده و شستـش را به|نگشت سبابه ماليلـ.




يعنى أين كه كرايه را بيـّن میییـرم.
مأریوس كه يیش از پاتزده سو پول؛ نداشت گفت:
"
جههل سو

 نواخخت، شالاقى بهأسب زد و دور شل. ماريوس كه ييسـت و شحهار سو كم
 براى دنبال كردن دلدارشى و يافتن خـانه او نــلارد. بـلـينگونه، روشــنايى آفتأب را بهجِثـم ديلهه بوده و دوباره روشـنايحى از او دور شــــده و او را در
 هـسـايه داده بود. اگگر آن بنج فرانْك را داشت، ثضيه ححل شـده بود؛ از يأس و حرمان نجات محىيانت و از تاريكى ييرون مى آمله و ناجار نبود شـبـ و روز غصه بحخورد. اما ديگر كار از كار گــذشته بـود. بـهـخانهُ ويـران خـود بازگشُشت.
 زونلـرت باز مى آيل؛ زيرا چنان هحو تماشاى دللار بود كه این موضوع را درسـت نشينلده بود بهحندقلـمى در خانه كه رسيـد، در طرفس ديگر يولوار؛ در كنار كو جه گوبلن، ذوندرت را ديد كه شنل اهـلـيمى مرد نيكوكار را بر
 ولگردان آن حدود بود، گفت و گو مىكرد. اين دو نفر در ميان بـرف و كـولاكى ايسـتاده بـودنلد و بـا هـم حـرف



 كه از ولگُردان خطرناكى دنياى زبرزمينى

 داشُت و ما بيش از ايـن، در فـصلى دربـارهّ گـروهى از تـبهكاران دنياى


 جنايتـيبشن صاحب سيكى مى شناختند، كه در مـيان دزدان و و آدمكشــانـان








00
فتر و بينوايى در خلدمتِ عشّق

ماريوس نرم و آهسته از چله ها بالا رفت؛؛ همين كـه بـهدر اتـاق خــود رسيد، دختر بزرگتر زوونلرت را ديد كه در راهرو بـهطرف او مى آيلـ. ديبار
 در تعقيب دنلأر برهـم زده بود. ديگر فايلهاى نلالشـت كه بنج فرانكى را از
 ديگر دور شلده بود. وانگڭهى اين دختر بههيِ ترتيب حاضر نبو دبولمى راكه
 بكيرد، زيرا يبدا برد كه ثونلرت از جا و يكان آقـاى سـفيلدمو اطللاعى

 خواست در را جشُت سـر خود بيندد، تتوانست. روى گردانــلـ و دسستى را ديد كه دستگيرهْ در را الز بيرون نگاه داشته بود. دختر بزرگتر زُونلدرت يشـت در ايستاده بود.
 "مى خواهيلد؟" دختر در تكر فرو رفته بود و حرفى نمىزد. بهنظر مى آمد كه خخاطرش آس وده نيست در تاريكى ايهستاده بود؛ ماريوسى كه او را الز لای در نيمهباز
/ Ifls / يبنوابان

مى ديل دوباره گفت: "احرا ساكت هسستيل؟ از من جحى مى خواهيد؟"| دختر نگاه فمانگگيزش را، كه نوعى روشنايى در آن بـيل| بـود، بـهاو


ماريوس كفت: (امن ؟ من غصه هـى خورم؟؟"
بله ثـــــا.
هيِّ جَيزم نيست.
جرا... هست؟
(4)

حرأ... شدما دأريد غصه مى خوريل. راستم بشذاريد.
مالريوس بار ديگُر در را فشأر داد كه آن را بيندد، اما دشختر دسـت از در برنمى داشّت و كفت: ابا من درد دل كنيل، با كن حرف بزنيلـ؛ مى دانم كه وضهعمان خوب نيسـت. امروز صسعح ديلمتان حالثان خوب بود. جه اتفاقى افتاده؟ صبع بهمن كمكى كرديل، محالا نوبت هن است كه بهشما كمك كنم.
 شــها اين تلـر ناراحت و پريشان باشـد. شايلد كارى از دسست من بربيايل. مرا
 كارتان دربياورم. فقط بگُوييد كه جه كار مىتوانم برايتان بـكنم. هـمان جور


 ماريوس! من در خدمت شُهـا هستم. شـايل بثوانم گرهى از مـئكل شهما باز
كتم.ر." فكرى بهذهن مـاريوس رسيـل. كسـى كه خود را در سال غـرق شــدن

مى بيند، بههر تختهيارهإى مى جسبـد. جلو رنت و بهدختر زوندرت نزديك شد و گفت:
 دختر با خوشحالى، ميان حرن او دويد و گفت: اپاين طور بهتر شلـ با با
 ماريوس گفت: پاگوش كن دختر... تو امروز يكـ مرد را بـا دخـترش بهاينجا آوردىی؟"
oi
مى دانى نشانى خانهشون كحجاست؟ ( ن

مى خواهم كه جا و منزلشان را براى هن بيدا كنى. شادى در نگاه دختر زوندرت برق زده اما نا گهان شـادى أو دحو شد و گفت: (اهمين!... فقط همين را از من هى خوراهيد؟" بله
آنها را مىشـناسيد؟
ته
 معلوم نبود دختر زوندرت


 كجاست.

 بدانم."

مى دهيد1)
هرجه بخخواهی؟
هر هحه بخخواهم؟
بله
خيلى زود خانهنـون را يـيا بهىكنم.
دختر ديگر جیيزى نگفت، در را بست و رفت و ماريوس تنها ماند. روى يكـ صــندلى نـُسست و در خيالات خود غوطهور شـلـ سرش كـيج

 بِريشّان كرده بود. بهدختر زَونـرت اهيل بسته بود، بلكه بتوانل نشّانى خانة او را بيابل. اميلـ و نوميلى در مغزشى بههم تابيله بودنل و ذهنش درهـم ريخته بودند. الها مـاريوس ناگهان از جا جسـت؛ صداي بلند و خشْن ثوندرت را از آن سوى ديوار شنيلد كه مىكفت:


 اگگر أين طور باشله ماريوس بهزودى از اين طريق آقاى سفيلدمو و دخترش را خواهمل شناختت، و هـمهُ زوايـاى تـاريك زنـلـكى آنـها بـرايشى روشـن خراهد شد. آيا بايل اميلدوار باشـلـ؟ بهزودى خـواهـل دانست كه دلـارش كيست، بِدر او پيه مسوابقى داشته؟



18
كاربُرد سكهُ پِنج فرانكى اَقاى سفيـدمو

وضـ ظاهرى خانوادهُ زوندرت تغيير نكرده بود، جز آنكه با جاتيزهايى

 انداخته بودند.




 "(مطـمنى كه او را مى شنـاسى؟؟"


 ن

من كه بهتو گفتم بهصورتشت درست نگاه كنى ! در اين هشت سـال كمـى
 بمضى آدمها هيجِ وقت پِير نمى شوند. نمى دانم چحه كار مى كنثن. صدايش
/ / /FY.

صوض نشدله بود، فقط سر و لباسشى بـهتر شــلـه بـود .بـلـلم بـا ايسن مـرد شيطلانصفت تحه كار كنم. جحه بلايى هسرش بيارم. هكتى كرد و بهد خترها گفت: الاحرا اينجا تشستيل؟ بــاشويد و بـرويل توى خيابان."
دخترها از جا بلند شدند كه بروند. مادرشان گفت: (ااين يكى با دسـت
خونآلمودش كجا برود؟"،
بيرون كه برود دستسُ هوا مى خخورد، خوب مى شـود.
دخترها حرف بدر را اللاعت كردنل و برخاستنل و از در بيرون رنتنـ. جون إين مرد از كسانى بود كه نافرهانى را نمى, بذيرند و هرچِه هى گويند بايلد اجحرا شود. |ما بِيش از آنكـه دخـترها از در بـــرون بـرونلـ، زونــدرت بازوى دختر بزرگتر راگرفت و گفت: لايادتان باشـله سر ساعت يـنج اينـجا باشيد. با هردوتان كار دارم.هِ
ماريوس حـواسشُ را بيئستر جحـع كرد تا بهتر از قضايا سردر بياورد. زونلدرت چون با زنش تنها مانل، حـند باردرحرض و طول اتاق تدم زدد؛ سـسس لبهُ بلوز زنانهای را كه ويوشيلهه بود در شـلوار خود فرو برد و رو بهزن خود كرد و گفت: لامى خحواهى حقيقت را برايت بگويم؟؟ اين دخـترخـانم مى دانى كى برد؟پ زن گفت: ا(كدام دخترخانتم؟ هـمين كه بستهُ لباس را آورده و روى ميز

كذاشتـ
ماريوس گوشهايش را تيز كرد؛ زبرا درباره دلدار او سخن میگفتنل. هـهة وجودش را درگرشهای خود جمع كرده بود. زونلدرت خـم شـلـ و سر


بلند گُت:
بله، خودش است.
زن كه هنوز حيرتزدده بود، گفت:

\[
\begin{aligned}
& \text { او؟ مطممئنى؟ } \\
& \text { بله، خودش استـ. خودشُ }
\end{aligned}
\]
 بكذارد. ناكهان خشـم و كينهأى در وجود











همه جيز معلوم مى شود.







كه باره بـُود." "

از روى لبهْ تختخواب بلند شـلـ، كلاه از سرش افتاده بود، مـوهايش


 ايستاد و كفت: ا(احالاكه حقيقت را فهميدى، بايبد موضوع مهمترى را بهت بكويم."
باز جه خبر شده؟













 سردرنمى آورم.

 منظورم جيست؟ بس كوش كن تا تا جزئيات را شُرح بدمم."، زن گّفت: |ااين قدر بلند حرف نزن. آهسته و ملايم همه هيز را بگو.


\section*{ديوارها نازكى است و همـه صدات را مـى شنوند."}

 است كه اگر دنيا را آب ببرد او را خواب مى برد. كارى بهآدم و عالم ندارد. زوندرت صدايش را بايين آورد، اما نه آن تـر آهسـته كـه مـاريوس نتوأنلد بشنود.
برف روى زمين نثستهه بود، و اگر درشككه يا كالسكهاايى از بولوار جلو

 بهوضوح اين كلمات را از زبان زوندندرت شنيدي








 كمك كنى. قول مىدهم كه همه چچيز درست بشود. اكر درست نشلد جیى
درستـُ مىكنم.

مرد با صدأى بلند خنديلـ و و اولين بار برد كه ماريوس او را ما مى ديل كه
 زوندر دَرِ كُنجهاى را كه نزديك بخارى بود بار باز كرد. كلاه كاسكتى را

درآورد و با آستين كرد و خاك آن را سشُرد و بر سسر گذاشـت و گفت: ااحاللا بايل برم بيرون؛
 برمیگردم.
و دستهايش را در جيب شـلرارش فرو برد و كمى فكر كرد و كفت:
 نداشت به|ينجا برگردد. من بايلـ از ريش خردم تشكر كنم. اين ريشّ بزى
 و دوباره خندـيل. و كنار پنجره رفتت، بيرون را نگاه كرد؛ برف همـچتان

 ستِس شنل تازهُ خود را بر دوش اندانخت و گْت: الاكـمى گشثـاد است، اما بل نيــتت. اين مردك شُيطان صفت هجه كار خوبـى كرد كه أين شنل را براى من گذاشـت؛ وگرته توى اين سـرها جرأت نمىىردم از خخـانه بـيرون


خود بهخود رديف بشود.
امـا چحند لحظه بعد باز آمل و بهزنش گفت: ا(يادم رفت بهت بگم كـه بروى كمى زغالل بخرى.1"

 آره؟
چقلر؟
تقريباً دو كيلو. براى روشن كردن آتشى توى يك منتّل
 نه| ايـن كار را نكـن.

SFY / كاربُرد دكذ ينجفرانكى آتاى سفيدلمو
\[
\begin{aligned}
& \text { Tl } \\
& \text { بقيهُ پول را خحرج نكن } \\
& \text { آخه جرا؟ }
\end{aligned}
\]

خودم تحيز مايى لازم دارم كه بايلد بـخرم.

بگُ بيينـم در اين اطرافت دكانى هست كه لوازم و ابزار فلزی بفروشـد در كو چجه مو نتار، همـجّو دكانى هـــتـ.

يادم مى آيلـ، نبش كو جه است.
حالا بگُو بيينم جعفدر از اين بول را لازم دارى؟
دو و نيم تا سه فرانكى

امروز بهنكر خورد و خوراك نباش. كارهاى مههمترى داريـم.
بسيار خوبه، عزيزمه هرجور كه ميل توست.


در آن هنگام، ساعت كليساى نسّ يِدار، زنگگ ساعت يـى بـدازظهر
را مىىنواخت.

ماريوس هرجند كه خـيالترور بـود، امــا طبعى اسـتوار و يرجـوش
 تخيلات بناه بيرده صفات نوعدوستي

 نيكانديشّى يك برهمن، و سختگيرى يكى قاضى را تواماً در خرد

 ديران زير نظر او افتاده برد.




 (ين noster ناتُناخته مانده استـ.

 ديده و شستيله بود، كم و بيسن درياذته بود كه دام هولناكى گسترددهاند، و خخطر بزركى در كمين آن دختر و آذاى سفيدموست. و آگر او دير بجنبله آن
 رذيلانهُ زونلدرت رإدرهم بريزدهو و دامى راكه اين عنكبوتها گستردهاند از هـ بیْسلد. لحظاتى زن، زوندرت را زير نظر گرفت, مى ديد كه آّن زن يك منقل
 میگردد.
ماريوس آمسته و آرام از روى كمل بايين آمل؛ سسعىاش اين بود كـه صدايیى از اتاق او بهبيرون نـرود. در عـين ححـال كـه از دام هـولناكـى كــهـ همسايهههاى او برایى دللار او و پلرش گشتردده بودنل، بـهو سشت افـتاده يودا شـادمان بود كه مى خواهـد براى نجات آنها كارى انتجأم دهـ.

 افتاد كه در گوشههأى پنهان شود و به محض آنكه آثاى سفيلدمو از درشكه
 دربر داشتت جوـن در اين حاله زورثنرت و ههملد ستانش هى ديلند و در آن بولوار خلوت مى توانستند أو را بڭگِير نله و در گوشـهاى نگاه دارنلـ، و آقاى سفيدمو ناجار بود با تبهكاران درگير شوده و چحه بسا كه جان خود را در اين جنگ و جلـال از دست مى داد. مساصت يك بعدازظهر بود و ثا ساصت شـش، rنج ساعت وتت داشُتـ. بنابراين، يكـ راه بيتثتر برأى او نمانده بود. لباس نو خود را بوشيـلـ، دستمالى بـكَردن بسـت و كالاهش را برداشت
 ָابر هنه روى علف راه هیرود. زن زُونلرت هـم در آن موقع آهن پارهها را

بههم مى ريختّ؛ و اين سر و صدا مانع از آن مى شد كه هداى ديگـرى بشنود.






 مى كفتند.


 نـلاششت، و و برف بر بر موهايشى نشسته بود.








 هـستا.

مردى كه موهاى انبوه داشتت، كفت: شاما اين كار نيست كه بشود ازش


گُذشت و دررفتـ. بايل ترتيب اين كار را داد، بابا شــوز هم دسـتـش تـوى كاره.
سبس موضوع سخن راعوض كردند و دربارهُ نمايشى كه شُب پيش
 ماريوس ديگر در آنجا نماند و بهراه افتاد.

 میىزدند بايل همان لاكارش بانشد.

 سن يونتواز، بهماربوس داد. ماريوس بهآٓن طرف رنت

 خوردن را نخواهد داشت




 او هـ از اين بلايا دور نـى ماند.

\section*{19}

آنجاكه مأمور بليس، دو تصانحّه بددسـت يك وكيل دادگـتـرى مىدهُلد

ماريوس بدساختمان شماره 4 أ در كوجئ بونتواز رسيد؛ بهطبقئ اول







 مقابل نفوذ مىكرد، بلكه وجود او وا را مى كاويد.




با آقاى كلانتر بليس كار دانـتـم. من بهجاى كلانتر هـتمتم.

TFT| / / آنجاكه هأمور يليس، دو تيانزه

كارى دأرم كه بسبار مسرهانه است.
بگوييد!
خيلى هـم فورى است.
هس زودتر بڭوبيل.
اين مرد در عين حال كه خشّن و وحشتآور بـوده اعـتماد طـرف را
 ديله و شنيده بود براك او شـرح داد و در پيايان گفت شـخصى كه قرار اسـت
 مرسمى، وكيل, دادگسترى امست، و هصمسايهُ ايسن مسرد جـسـايتكار، تصـادفاً متوجه شـده است كه زوندرت نقشـهاع طـرح كـردهاه و بـراء انـجام ايـن منظور هملدستانى دارد و دختران زونلـرت و زن او هم در الجراى اين نقشُه




مأريوس كفت: پابله... مثل أين كه شها آنجا را می شناسيد؟؟"


جلو آتش بخارى گرم میىكرد، گفت: الظاهراً اين طور اسـت.

 ماريوس بهمحض آنكه نام واترون مينت را شنيد از جا هريلد و كُفت:
 و داستان آن دو بود را كه هشــت ديوار كوجهُ چتى بانكيه نُشسسته بودند، براى بازرس نقل كرد. بازرس با حوصله بهـحرفهاى او گوش دأد و آهسته

 و بالتوم سوخت. اين بخارى لعنتى ههيشـه آتشُش تندوتيز استـ. حالا يادم آملد؛ شَمارةٌ "
بعد از آن رو بهماريوس كرد و یرسيد: ا(غيراز آن دو نغر، كسى را آن
طرفـها نديلـيلـ؟!
چانـُسو را هم ديلم.
يك پسرهء قرتى و خخيلى بلا را نديليد كه آن طرفها برسه بزند؟
S

S
يك نـفـر را نــديديلـ، از آن حــقه بــازها، كـهـه سـر و وضـعش مــل
توازندههای دورهگرد باشلد؟
ن
يك نفر چحهارم همر هست، جزو رهبران اين دسته. كه هيَّ كس او را

 هستند؟!

بازرس به جاى آنكه جوابى بلهد گفت: ا(در اين سـاعت، آن جههار نفر

 خوب مسى شـناسم، تـوى آن خـانه نـمـى شـود مـخغْى شـلد. حـتماً هـتوجه
 خجالتىانل. توى جـمعيت رويشان نمىشود خودشان را نشـان بلدهند. اين




جور نمى شود. مى خواهـم همهشأن را گير بيندازمْ و جـيغ زدن و عـربده كشيلدن اين هسخرهما را ببينم.م."
سْبس سرش را بلند كرد و بهماريوس گفت: الابينم ششها مىترسيـد؟ از كى
از اين جور آدمها؟

 بازدس بهصوردت او خيره شـل و سـمى كرد بارقار حرف بزنلـ: لامعلوم

 ماريوس در ميان حرف او دويلـ و گفت: ا(احرف شـما صـحـعح، اما براى جلوكيرى از اين توطثه، چهـ كار بايلد كرد؟؟"
بازرسى بهجاى آنكه جواب صريح بدهد، گفت: الا آنجا كه میى دانمب، مستأجرهاى آن خانه، هر كـدام بـراى خـودشانـان يكـ كـليد در ورودى را
 را داريد؟! ــــــ
آن كليد را بلهـيد بهمن

 هى




 كه آنها فكر كننل كه از خانه ييرون رفتهايل. گفتيـل كه يك سـوران بـالاى
 كه اين جنايتكارها بياينل و نُقشهشان را أجرا كنثل. زياد عجله نكنيل. امـا همين كه ديلـيل همـشـان در آنجا جمـع شـدهاند، با تـانجپه يكل تير دركنيد بهدر يا سقف يا هر جاى ديگُر اما يادتان باشل كه زود و با عجله اين كار را نكنيلد. شـها وكبل هستيد منظردم را مى فهـيـلـ ."
ماريوس تـانجهَ راگرفت و در جيبهای لباس خود پتهان كرد.


ماريوس تِانحههها را در جيبـ بنـل خود بِهان كرد. بازرس گفت: الساعت دو و نيـم امست. وقت را نبايد تلف كـرد. نكـر مىكنم ساعت هفت بعلـازظهو نوبت ماسست كه وارد صحته بشويه.")
 بازرس بار ديگر توصيه هايش را تكرار كرد: لاشـما كارى بهأين كارهـا ندانشته باشيل. ما وقت را بهتر تشخیص مى دهيم. تجيزهايیى را كه گفتم مو بهمو اجرا كنيـلـ فقط يادتان باششـل با تير تبانحجه ما را خبر كـنيد، و درست بهموقع.")
ماريوس گُنت: الخيالتان آسود باشلد.ي
ماريوس خـل|حافظلى كرد و از جا بلند شل كه برود. بازرس گفت: ٪اسا ما يادتان باشد كه اگر اتغاقى افتاد و خواستيلد بهما خبر بــلهيلـ يـا خــودتان


0 ( \()\)
رُوندرت پحيزهايى راكه لازم دأرد، مى خرد

نزديكى ساعت سهه بعدازظهر، كورفراكِ و بوسوئه، تصـادفاً از كوجپه




 كفت: لانگاه كن! ماريوس را بين!!
كورفراكى گفت: (ديدمش! اما كارى بهكارش ندأشته باشى؟" جرا؟
فكرش خيلى مشُغول است. مشُر نمى.بينى؟
فكر مىكنم يك تفر را تعقيب میى مكند.

 شخضص راگم بكند."
اما دنبال كى مى رود؟ دنبال شيطان؟
مگه خبر ندارى كه عاشت شـــده. حـتمأ دنـبال يكى دخـتر خـوشـــل






 بوشيده از گِالـ.
بوسوئه قالمقاه خنديد و كفت: الامن كه نمى نهـهـم. آدمى مثل هماريوس جرا بايد دنبال همتحو مردى بيفتد؟ي



 بهنظل تو عيبى دارد كه دنبالث برويب؟؟ كورقراك گفت: חبود
 و ديگر بحت نكردند و و يُى كار خود
 را زبر نظر كرنته بود.


 ساعت در آنجا ماند؛ سيس بيرون آمل و باز بهكو
|FFV / زرنمدت



 تطع شلهه بود، دوباره باریدن گرفتت ماريوس خودد را در پناه ديوار پثهان كرد و ديخر از تعقيبـ زونلرت دست برداشـت،. كار او بهجا و بهموقع بود، زيرا وقتى زُوندرت به آن ديوار كوتاهى رسيل كه ساعتى بيش آن دو هرد

 كه كسى در تعقيب او نيست. و جون كسى را نديلـ، از ديوار بالّ رنت و از نظر نابِدیِ شد. زمين وسيع بشت ديـوار راه ديگـرى هــم داشت، كـه بـاربكـ بـود و
 دادن كالسكه و درشكه و هنوز يكى از كالسكه هاى قديمى در گوشهأى از آن باقى هانله بود. مـاربوس بهفكر افتاد كه هرجِــه زودتـر بـهـخانه بـرگردد؛ زيـرا أز يكـ طرف وقت بهسرعت بى گذشت، از طرف ديگر خانم بوگن، هر روز عصر برأى ظرفتشونُى در يكـ رستوران بـهشهر مسىرفت. و در شخـانه را قـعل محىكرد، و او ثيز كه كليل در ورودى را بهبازرس زاور داده بودا اگـر ديـر مى رلميلد يشَت در مى مانلد. غصر بودا و شب نزديك يود. در افت انتهاى يكس نقطهُ روشن ديـلده
 سرخنام از یشتـ گنبل (اسالبتوبر") بيرون مى آمل.

1. Pierre-Lombard



 ورودى را يشــت سـر خود تقل كرد.

\section*{18}

\section*{ترانهأى كه در سـال INrY بر سَرِ زبانها افتاده بود}









 جيبهايش بود.
ديگر برفـ نمى باريد. ـاه از ميان ابر و مه بيرون آمد، روشُـايىاش در


 ماريوس بهرنگگ خون مى آمد.


اتاق زوندرت سـر و صـدايـى شــنيـده نـمـى شد. كسـى در آنـجا حـركت


ماريوس كفشهايسُ را درآورد و زـر تختخواب گذاشت.
 خانثه را شنيد؛ كسى با گامهاى سريع و سنگين از حلكان بالا مى آملد، رامرو را هيمود و در خاثنه همسايه راكوفت. و اين رُوندرت بود كه بـهخخانه بـاز مى آَمد. با ورود او از هر سو صدأيحى بـرخـاستت مـعلوم شـلـ كـه زن او و دو دخترشى در خأنه بودهاندا و بينش از آملدن او سكوت كرده بودند؛ بــاننـ


 ختر؟!
زوندرت توضيح داد: ااشخيالنت آسوده باشـلـ، همه تِيز درست شـلـه الما





زوندرت گفت: (امى خواستّم بغُويم كه...")
و جملهاش را ناتمام كذاشـتـ.
ماريوس صـلاى افـتادن هحـيز سنـغگينى را شــنيل، بـيشتر دقت كـرد. زُوندرت عـلهُ بِلادينرا كه از دكان ابزارفـروشـى خـريلهه بـود، روى مـيز
|FF| / ترانهای كه در سال ז
 زن گفتت: الاسه تا سيبزمينى داشتـيم روى اين آتش سرخششان كردم.") روندرت گفت: (پاراراحت نباشيد. قول مى دهم كه فردا همهتان را برایى

 ماست.
سِيس صدايش را ثإيين آورده و گفت: اتتلةٌ موشُ را آماده كردهايم. در بيرون هـم گربه ها آمادهاند.ل؛
و ميلهُ پولادينى را بهدست زن داد و گفت: هأين را بگذار توى آتـُى كه
سرش خوب داغ بشود.")

صدا نكند؟"
آر
ساعت چحنده؟
 زوندرت گفت: "ابجهه ها! ديگر فرصت نداريم. شـساها برويل و در آنجا
كه كفتم كمين كنيل.ل،

بعد، سر در گوش دخترها گذانشت و چــيزهايى گـفت كـه مـاريوس
\[
\begin{aligned}
& \text { آره }
\end{aligned}
\]

مططمتُى كه توى اتاق همسايه ميجِ كس نيست؟ امروز اصلاْ بهخانه نيامده. حاللا هـم وقت شـام خوردنش است است بهاين
زودى نـى آيلد.

مططمـن هستى؟؟

زوندرت گفت: بايد بيشتر مطمئن شُد. دخترم! شُـمع را بـردار بـرو،
ترى اتاقثى را نگاه كن.

 آمده بود، باصداى بلند گفت: پإِدر!.... رفته بيروذ ذ.


 همه جا را بيين! با

 بهطرف تختخواب آمد. ماريوس لحـز را گذراند. اما آن دختر بهطرف آينه رفتن، كه بهديوار نصب شـد شـده بود. روى




عتشقمان يك لحظه طول كثيـيد.

و چهه سخت است هشت رئ روز تمام همديگر را دوست داشتن
عثشق بايد هميشتُى باشـد.


صداى نفس كثشيدنث را تُنيلده باشد.
آن دختر نـمع بهدست، كنار بنجره رفت، بهبيرون نگاه كرد، و در تمام

 (الاريس چحقلر زشت میى شود، وتتى كه پيراهن سغيل برف بیوشل.") و دوباره بهطرفـ آينه باز آملد و روى ینجهُ پا بلند شـل و در آينه خود را تمام رخ و نيمرخ، تماشتا كرد حالتهاى دختلف بهجهره خحود میى داد و در

آينه مى نگريسـت.
صـداى یلر از آن سوى ديوار بلند شـد: پآنجا جهه كار میكنیی؟" دختر كه موهايتّ را در آينه مىديلـ و آنها را مرتّتـب مىكرد، گفت دالرم

زير تخت و صندليها را مىينينه، هيج كس اينجا نيست."
 دختر گفت: (اآمدم... دارم مى آيم!... توى اين خرابه شـده، آدم فرصـت
هيحج كارى را ندارد.")

و ياز ترانهاى را بهزمزمـه مـى خرانـن:
تَركم كنيلد، و بهسوى افنتخار برويد!
دل غمگگين همه جا دنبال شــها خواهد آهـلـ
نگاه ديگرى بهآينه اند|خت و بيرون رفت و در را بست.
 هـرشـان در اين حال بهآنها گفت: ا(دختر ها! خوب مواظب باشيد؛ يكى تان
 دور در خانه را زبر نظلر بـُيريلد. بهمحض آنكه نزديكـ شـلـنل و درشكه را
 دختر بزرگتر غرولند هحىكرد: لاتوى برت نگڭهبانى دادن، آن هم با بایى برهنه!! آن مرد كفت: (اناراحت نباشثيل. فردا براى هر دوتان چكـمـههاى بلند مى خرم."


بستنه شلن در ورودى را شُنيلـ، كه معلوم مىكرد از خانه بيرون رنتهانل. در خانه كسىى نبود، جز ماريوسى در اتاق خودشى، ثونلدرت و زنش در
 فروب آفتاب، نزديكـ در ورودى خانه، جــند نـفرشان را ديـله بـوده در گوشهه و كنار جينهان شده بودند.

VV
كاربُرد سكةُ هينج ؤرانكىى ماريوس

ماريوس دريافته بود كه ديگر نبايد وقت را تلف كند؛ بايد روى كمد
 خرد را بهآن كمينگاه رساند. بهآن سـو نگاه كرد.












1. Pirce-Lombard

شهـامت دأثـت تا بِيكِ آمهنر.
گرهاكا آتش آن قلدر زياد بود كه حتى شـــع روى مـيز از طـرفى كـــ
 قانوس تديمى با حفاظل مسين روى ييثنبنخارى بـود، كـه بـهدرد ديـورُن مى خورد كه كارثوشُ در جلـ او فرو رفته باشـد. '

 مهتابس از پنتجره بهدرون دويلده و سفيلدى آلن بـا شــعلههاى قـردهز فام آتش آميخته بود. ماريوس كه ذهنى شـاعرانه و خيالنرِور دأــتـ، بهنظرش

|است.
هواتى سردى از شيـُـهُ شكسته بهدرون مى آمل و بوى ز فال و گرماى
آتشّ را دفم مىكرد.





اين منظور از هر جاى ديگر مناسبتر بود.
اين خحانه تنها جــند اتـاق داشت كـه بـيشتر آنـها خـالى بــرد؛ و زاغـهُ زونلرتت تنها يكـ بنجره داشت بهطرف زمين بـايرى كـه ديـوارهـا آن را محصور كرده بودند. زوندرت بِيبتّ را روشّن كرده و روى تنها صندلى اتاق كه خود حصير آن را پاره كرده بود، نتـسته بود و زنش دركنـارش ايستاده بود و آهسته با او



IFFV / كاربُر دسكث بئج فرانكى ماربر سـ

حرفـ مىز3.
كور رنراكى كه بههمه حِيز اين دنيا مـى خنديلـ، اگر بهجاى ماربوس بوده
 زوندرت كالاه سياهمى كـه پـرهایى بـلنل دإشـت، بـهسر كـذاششـته يسود كـه
 روى دوش انداختئه بود و كفثّهاى مردانهأى راكه دخترش آلن روز صبح دور انداخته بود بِها داشت. زوندرتت وقتى به خانه باز آملـه و جششـشت بهأو افناده بود گفته بـود: اپيس تـو هـم سـر و للــاست را مـرتب كـردى نمى خراهم سر و وضـع تو طورى باشلـ كه او از ههان نظر اول وحشت كنـل و با بهفرار بگگذارد! اما خود زونلدرت، شـنل نو و گًا و گُشادى را كه آقاى سغيدمو بـهاو داده بود بِوشَيله بود كه با يِراهن و شلوار كهنه و هارهْ او تسناقض داشت بههمين علت، كورفراكـ گمان كرده بود كه او بايد شاصرى باشـل وارستهه و بى قيلد و بند. در اين موقع، زوندرت با صـداى بلنلد گفت: ااخخبال مىكنم كه او توى اين هوا با كالسكه میىآيل... زنا... زودتر فانوس را روشن كن و برو پايين، جلو در ورودى، فانوس بهدست بايسـت، تـا كـالــكهه بـرسله هــمين كـه

او راه بيفت. و با ادب و احترام او را بياور تا توى اتاق.ل٪

زونلرت در جيبهايش كاويلـ و يك سكهْ ينجفرانكـى درآورد و بـهاو داد. زن گفت: پأين بول را از كجا آوردى؟"
اين بولى اسست كه امروز جـوان همسايه بهدذتر مـا داده.
 صندلقى، بايلد دو تا صنلـلى داشته باشيمب"
 براى نشستن
زن گفت: (ااين كـه گـرفتارى نــارد. الســاعه مسىروم و صــندلمىهاى
همسـايه را مى آورم.")
و بـى آنكـه حيزك، بگُويل بـهطرفـ در اتـاق بـهراه افـتاد. مـاريوس در بهلوهايش الحساس سوزش عجيبیى كرد؛ حتى فرمست آن را ند|شـت كــه

خود را از روى كمد بهزير تحتتخوابِ برسانل. زُونلـرت بهزنش گفت: هوا تاريكه أست، شهـع را ببر.
 صنيلدلى را بياورم، مهتاب همه جا را روشن كرده. ماريوس حسس مىكرد كه زن در جسـت و جوى كليد قفل در تاريكى، دستهايش را بهااين طرف و آن طرف هى كششل. سـرانـجام در را بـاز كـرد و وارد اتات شلـ. ماريوس در جاى خود، روى كهد ميهوت و مضطرب بـر جاى مانذه بود.
 مي دوبل و دو سوى اين ريسمان نور در تاريكى خرو رفته بود. ماريوسى نـز در تكهاى از اين تاريكى جایى داشت و تقريباً ناييدا بود. زن نگُاهى بهاطر|فـ كرد؛ ماريوس را نديلـ، و دو صندللى، يعنى همهُ صـندلى هاى ماريوسى را برداشتت و از اتاق بيرون رفت و در را یشـت مسش با بِای خود بست. وقتى كه بِاتاقَ خودشان رسيلد گفت: الاين هـم دو تـا صندلى كه كم داشتيم.
 ندأريـم. زن فانوس راگرفت و رفت؛ و زونلـرت در اتاقَ تنها ماند. زونلدرت دو صنلدلى را در دو طرفن ميز جاى داد؛ ميلهُ نوكتيز را در

IFFQ / كاريُرد سكةُ بنج فُرانكى ماريور س

ميان آتش چحرخاند. بِاراوان كهنهإى راكه أز كوشهاى پيدا كرده بود، جـلو
 ديگُى از اتاق رفت كه طنابهاى بههم تابيلده را جاكى داده بوده و آنـها را وارسیى كرد. هاريوس با دقـت متو بجه كـارهای او بـودا و دريـافت كــه آن طنابهاى بههم تابيله، نردبانى استت از طنابهاى بههم بافته، كه دو تلاب بزرگّ دارد، و مى توان آن را بر لبهُ وبنجره يا ديوارى آوبزان كرد. اين نردبان

 آن روزه در غياب هاريوس بهآنجاً آوردهاند. ماريوس در اين فكر بود كــه اايكى دكانان آهـنگّرى تـمامعيار درسـت

 بعضّى از آن إبزارها بهدرد بريدن و تكهتكه كردن میى خورد كه دزدان آنها را به|صطلڭح خودشان (اكف يُر") و (انفسكير") میىناميدنل. بخارى و ميز با آن دو صندلىي، رو در روى ماريوس بود. بعد از آنكه
 اتاقت فقط با نور شــع روشن مى شـد. جيزهايحى كه دوى ميز بود، هر كدام
 را بوشانده بود. آرامس هولناكى بر اتاق حكـمفرمـا شلهه بـود كـهـ خـبر از وقوع يكـ سادثُهُ شوم همى داد. يِيب زونلـرت روى ميز مانله و خاموش شـله بودا كه نشان مـى دأد
 كارها را رو بهراه كرده و روى صندلى نشُسته بود. روشـنايمى شـهع، زواياى ريز و درشت صورت او را برجستهتر كرده بود. أبروهايش را درهم كشيلـه

.

خود گفت و گو بى, خرد. ناگهان كشوى ميز را بيرون كشيّل، و چحاقوى بزرگ راكه در آن بنهان كرده بود، درآورد و تيزى نوك آن را روى ناخن هاى خود آزمود و سبس آن را در جاى خود گذاشـت و كثثو را بست. هاريوس ثيز در آن لحظات يكىى از آن دو تـانتحه را كه در جيـب بغل

 آنجاست؟؟"
ماريوس نفس را در سينه حبس كرد و بیى حركت مـانل. زونلدرت چتل


تيغهُ جاقو بود.1) ماريوس آمادهُ تيراندازى بود.
id

دو صهنلدلى هاريوس دو در روى هم

ناگّان طنين دوردست و غمانگيز ساعت كليسا شيششه را لرزانل، اين،
زنگُ ساعت كليمباى سَن مِدار بود كه ساعت شـئَ را اعلام مى زوندرتت با صداى هر زنگً سرش را تكان مى داد. بعد از آنكه زنگـ
 اتاق از اين سو بهآن سو رفتا. بهصد|هاى بيرون كوشى مى داد و محى گفت:
 صـندلى بنثييند كه در باز شـلـ زن زونلر تـ در را باز كرده بـود. خـطىى از روشنايى از شـكاف فانوس بيرون دويلده و صورت او را روشن ساخته بود. چهd صورت هولناكى پیلـا كرده بود بههـحض ورود به|تاتق با صدات بـلنـد

كفـت: »آقا! بفرماييل تو!ه

آتآى سفيلمو بهدرون آمل.
آرامسش و صنايیى داشـت و ظاهرى در خور أحـترام. در اوليـن لحـظمُ ورودا جهار لونْى طلا از جيـب درآورد و روى ميز گذاشُت و گفت: آآتأى فابانتُو! إين؛ براى اجاره بهاى عقبمانله، و نيازمنلديهاى نورى خــانوادهُ شهما، تا بعلد بيينم كه جهه مى شـود كرد.


آنگاه بهزنش نزديك شد و وآمسته گفت: البرو، كرايهُ درشكـهحى را بلده كه راه بيفتلد و برود."٪


 دادم، درشكهجهى رفت.

 آقاى سفيدمو بر صندلدلى نتُستـ.









 مىكرد. در چحنين جاى ترسناكي و يست و و آلودهأى، دو مرد در دو طرف






دوصندلى ماريوس دو در روكا هم / IfAr

ماريوس احساس محىرد كه بهزودى اتفاقات هولناكى روى خواهـ
 همين، بهاو نيروى بيشترى مى.تخشيل. مطهـُن بود كه مأموران پليسى در آن اطراف كمين كردهاند و در انتظار شتيلدن صداى تير او هستنلـ در عين حال
 روشن شود، و نادأنستهه ها را بد|ند.

\section*{نگاهى بهاعمماق تاريكى}
 دوخت و پر سيد: الآس آن دختر تان كه زخمى شـله بود، كجاست؟ خوب شـدهئهر

 اينجا هستيد، برمیگريردند.





 نيست، بلكه كاو نر است|"
زن رُوندرت، از اين تعريف و تمجيد شـوهرش جنا بود كه با اطوار جانور مآبانهالى گفت: هآتاى زوندرت

\footnotetext{


}


لطف دارى!
آقاى سفيدمو گفت: الخيال دىكردم نام خانوادگى شما فابانتوست...
ثونلدرت.....)

شوهر حرف آقاى سفيدمو را قتط كـرد و گـفت: اافـابانتو، مـعر وف












 هوهٔ مال و ئروت دنيا فقط يكـ تابلو برايم مانده، كه دلم نمى آيد از آ خودم


 عين حالل سعى مىكرد قيافهاش متين و مؤدبس جلوه كند، آقاى سفيلدمو بهدر اتاق حششـم دوخت و ناگهان متوجه مردى شـد كه بیى وسر و صدا وارد شد و آن مرد جليقهيى یوشيله بود از كنشباف بنفش، كه كهنه و مستعهل


حروبى، بازوهايش عريان بود و خالككوبى شُده. صورتشُ را با با دوده سياه
 اصلاً تكان نمى خورد.

 حضور حنين مردى بنهان كندا



آقاى سفيدمو گفت: (ااين مرد كه پشت سرشّ آشما ايستاده كيست؟")


همسائههاست.





 داشتيد هحى میىفتيد؟؟ زونلدرت آرنجش را روى ميز تكيه داد، و همخـون مـارِ بــرآ بـهآقاى






IfaV / نگامى بهاعماق تاريكى

زونــدرت گــنت: الاســرور مسن! بـهايـنها تـوجه نكـنيد. هـــهـهـان از همسايههایى ما هستند. برويم بر سر دطلب خوردمان، من بايلد آن تابلوى




 ماليده بودند، و ناشيانه تصويرى كشييده بودندئد






بفروشّم.11"








 باهايشان برهنه بود.
زوندرت كه دريانته بود آقاى سفيدمو بهاين جهار مرد نگاه مىكند،

 دودكش بخاريها را پاك مىكنتد. سرور من! الين تابلو را الز من بخريلـ، بهمن
 "شيمت دارد؟؟
آقاى سفيدمو، كه خطر را احساس كرده بود و خود را براى دفاع آماده
 مىیكند؛ حلـاكثر مسه فرانكى قيمـت دارد. زوندرت گفت: ااسرور من! كيفتان را دربـياوريل. مـن بـههزار (ااكـو"
راضمى هستم، بيشتر نمى خخواهم."]

آتاى سفيدمو از جا بلند شـلد، بهديوار تكيـه داد، قامتش را راست كرده و با نگاه، دور تا دور اتاق راكاوبد. زوندرت در طرف هـــ او ايستاده بود و در طلرف راسـت او، زن زُوندرت و آن جهار مرد بيغانه ساكتـ و منتظر ايسناده بودند و او را زير نظر داشتتند. زونلـردت با اصرار و التـماس از او مى خواست كه تابلو يش را بـخرد. و لحن او جتنان با زارى و خوارى آميختّه بود كه آقاى سفيدمو را گاهى بهاشتـبـاه مى انداخخت و گمان مىكرد كه اين مرد در نهايت درماندگى كارش بهج جنون كئيده است. زوندرت هـمحنان


 اين جور كارها اين جور كارها ساده نيست، وسيله و ابزار لازم دارد و هنـل نوع جسب مى خواهد. يك گَزك مى خخواهد براى بريدن مقواه يكى قالب
 مى خواهده، و هزار جور آت و آتشغغل ديگُر و اين همه زحمـت برایى چهار سو در روز؛ روزى چجهارده ساصت كار در برابر جهار سـو. كـاغذ را بـايد

نگاهم بهاعماق تاريكى / IFD9

استفاده كردا همـهاش برای روزى تهار سو. II
زوندرت همـحنان حرف مىىزد و بهآتاى سفيلمو نگاه نمىكرد. ولى
او زونلرت را زبر نظر داشـت و مرافبش بود. زووندرت نگـاهشَ را بـهدر اتاق دوخته بود. و ماريوس از بشّست روزنه، گاهى بها اين و گاهى بهآَن نگاه
 آيا واقعأ اححمق است و عقلش را از دسـت داده؟؟.، زوتدرت در ضمن آنهـهـه خوارى و زارىا خحند بار اين جملهها را تكرار كرد: الجارهای ندارم؛ بايل






در اين هنگام، ناگهان در اتاق باز شلد و سه مرد كه بلوز آبى يوشيّيه






 نفر اول، كه كرز آهنى بلددست داشّت، جثند جملهاى رد و بدل كرد: الهمهـ
يس مونبارناس كجاست؟

آن بايين با دخترت حرف مىزند.

باكد|مسـان؟
با بزركتره
درشَكه آَن بايِن حاضر است؟

همه خيز اين درشكه مرتب و منظم است.
مرتب و آماده حركت
با دو تا السب خوب؟
با دو تا اسب عالى
همان جاكه كفتم، منتظر ماست؟
آره.



















بهجايی مى رسد كه بايد وارد معركه شد و خ خود را نشان بدهد؛ برایى اين
 آماده شـده بود.




















 مرد شُنيد، ظاهراً حالل و وضعش تغيير نكرد، اما اين نام در ماريوس تأثير

\section*{تَهِ / Fqu}

گذاشت و او را متنـشنج ساهخت. آقاى سفيلمو وانمود مىكرد كه تنارديه را
 اعتبار زيادى داشتت. از مدتها پيش اين نام را روى تلب خود جـاى داده


 دستـت برمى آيل، در حت او أز نيكى و مساعدت مضـايقه مكن" نام تنارديه براى أو در بالاترين درجات احترام جاى گرفته بود با نام يلرش درآهيخته


 مىدیده و مىدید كه نجات دهندهُ پلدشّ مردى است پليد و تـبهكار؛ و
 بهاو اخلاص و ارادت داشتت، ديوى است آدمى صورت، اين مرد، يعنى
 بود كه جز جنايت نامى نداشت . و راستى كه تـقدير جـهـ بـازيهايى داردا





 پیه روزها با خود عهد كرده بود كه اگر روزى تنارديه را بيابد، بر دست و پإى او بيغتد. و امروز او را يافته بود و مى مردى كه خود را بهخطر انداخخته و جــدر را از مـرگ رهـانده بـود، ايـنـك

بهدست بِسر بهميدان سَن زاكَ فرستاده مى شُد تأ به حهوبهُ دار آويخته شود.






















 بودكه عقلش را از دست بدهد و فرياد بزند.

در آلن هنگام، تنارديه، با نوعى سرگثـتغى، در در عين حالٌ كه الز نزديكى






 نيكوكار و خيرخواه! آقاى ميليونر رُندهيويوش!












 درها بايد بهروى شـما باز باشـد جـد








 ولگرد! يك يپرمرد دزدا!



 و جلو رنت و در حششمهاى آقاى سفيدم











Rhon . 1

IF\&V / تَله

كه انتقام بـگيرم. امروز ورت برنله در دست من است. آَّا!... امروز شمـا در دسست من الميريل. راه پس و پيش نداریل... راستتى كه جهه سـاده اين مرد را گول زدم• بهش گفتم كه هنرييشّه بـودم، أســـم هـن فـابانتوست. در تــناتر فرانسـه با دوشيزه مارس و دوشيزه كُوش هـمبازى بودهام. گغتـم كـه فـردا بايل هحهار قسـط عقبمانده را بهصاحبخانه بلهـم. اين مرد احمتز هــمه
 دلّ نياملد صد فرانك برايـم بـياورد. خـيـال مسىكرد كـه مـن آدم بـيتاره مفلوكى هستمه و با اين شعـت فرانكـ تا آخر عمر مىروم زير بار منتش؛
 |هــروز صـــح تـملْقت را گـفتم، و روى دسست و پــات افـتادم؛ امـا امشُـبـ می خواهم جڭرت را از سينه بيرون بكشم"). آقاى سفيلدمو كه تا اين دم ساكت بود، بهزبان آملد و گفت: لامن كه از


 تنارديه غريد و گفت: لاحقَهبازى را بگگذاريد كنار. شوخحى و مسشخرگى بس اسست! دوست عزيز! با آين مهملبافى ها بـينشتر بـهدردسر هـى|فـتيل. راست بگويُيد مرا بهياد مى آوريد؟ نمى دانيد كى هستم؟؟" آقاى سفيدمو بى آنكه خونسردى و متانتش را از دست بله هد، يا خود را بيازد، گُفت: (البـخشيدل آقأ اين طورى كه متو بجه شـلمام، شـما بـايل يكـى از افـراد
 هستند. ديوان نيز زود بههخشم مى آينذ. وقتّى كه آقاى سفيلدمو، تتارديه را تبهكار ناميل، زن تنارديه از جا يريلد و بهأو حملهور شله، و تنارديه جـان

دستلُ حـندلى| اش را تكان داد كه بيم شـكستنش میرفت! در اين حالله جلو زنش راگرفت و برسرش فرياد كشيل: الزن! جلو نيا. بگذار تا من بهاين مرد
تضيه را حالىى كنم.H.
 آقايان مرنه و تُوتمند، أين جور اسمهها راروى ما آدمهاى نقير و شـرافتـمنـد









 توى سسرما خون ما يخ مىزند و قلبمان از كار مىاقتل، و آن وقت بههمهـ




 تنارديه در ايتجا بهطرف جند نفرى رفت كه جلل در، بهصف إيستاده
 مى زنذ كه يندارى، عن يك بينهدوزمر."

و دوباره رو بهآقاى سفيدمو كرد و با هيجان گفت: هآتقاى نيكوكارار!
















 ماريوس تعادل فكرىاش را بها بهدست آَورده بود. تنارديه با بـرئراحت







فرومايگى، جنون با بلاهت بههم آميخته بود، و در اين هـيـهاهويى كـهـ بـا قاطى كردن حقايت و احساسات دروغين بـهراه انــداخـته بـوده، و در ايـن
 بهنمايش میگذاشت، در واڤق دردها و گرفتاريهاى وقاحتآميز خـود را بهزبان مى آورد. در همهٔ اين هاى و هوىها خيز نفرت آورى وجود داشت بهنام شرارت، و جيز موُثُر و جانغزايِى بهنام حقيقت.
 آن را بهآتاى سغيدمو بفروشد، در واقع همان تقاشى ابلهانهاى بود كه بر سردر مسافرخانهاش نصب كرده بود ظاهراً خود او آن را نقاشى كرده بود؛
 بهعنوان يادكار با خود آورده بود.
در آن موتع، تنارديه از جلو تابلو كنار رفنـه بود. ماريوس بهآرد بآن تـابلو
 و آتث فرو رفته بود؛ و در آن هيان مردى هرد ديگرى را بر دوش ميكثـيـــ. ظاهراً يكى از آن دو، تنارديه بود و ديگرى سرهنگ پُون مرسى نفر اول نجاتدههنده بود، و ثفر دوم نجاتـيافته. ماربوس در ايسن تـابلو نـاشيانه،
 مىديل كه مردى از اعماق آن بيرون مى آمل. ماريوسى صـداى تَش قـلب خود را مى شنيد.

 آن تابلو بيرون آملده، و بهاو مى نگرد.
اما تنارديه نفسى تازه كرد و دوباره بهطرف آقاى سـفيدمو رفتا وـي
 بگو بيينم حرف آخرت چیيست؟؟

 كسـى را بشكنيلد، هن اينتجا هستم. كار هيزمشكنتى را خخوب بلدم."|" مردى كه با خحنله و شُوخحى اين حرفها را محىزد و ثبر هيزمشكـنـى را بهدسـت گرفته بود از راهرو بـه|تـاقَ آمـلـ. صسورتى بسـيـار زشت داشتـ، لباسش خاكى آلود بود، خندهأش دندانهاى كِرمخوردهُ او راه كه بهدندانهاى

درندگان مى ماند، نمايان كرده بود.
تـنارديه وتـتـى كـه او را ديـله بـرخـاشكـنان گفـت: لاجـرا نـقاب را از مبررتت برداشتتى؟"
 آقاى سفيلدمو در جاى خود ايستاده بود و تنارديه رازير نظر گر فته بود و أحسـاس مىىكرد كه أين مرد قرار و آرام خود را از دست داده، و از طرف
 آنها جمهاً زه نفر مى شوند در مقابل يكـ نفر. و در آن لحـظه كــه تـنارديه بهمرد تبر بهدست اعتراض مىكردا و بششت بهاو داشت، آقـاى سـفيلدمو

 را، از سر راه خود دور كرد و با سسرعت و جالاكى خود رأ بهبنـجره رساند و و
 بتواند از آن راه شود را بهبام برسانلد. اما سـه نفر از تبهكاران از جا بريلدند و با ههـهُ قوا او را پايِن كشيلنل و روى سر او ريختنـل. زن تنارديه هـم جلو

دويل و موهاى آقاى سفيلدمو را در هنگُ گرفت و كشيلـ. با اين سر و صداها، حند نغر از تبهكاران كه در آن لحظات بهراهـرو رفته بردنده بهاتاق باز آملدنل. تبهكار سـالخوردواى هم كه بـر لبـهُ تـخت


دأشت، از جايش بلند شل.

بهمحض ديلنش دريافت كه كسى جز بابه نيست جلو دوبد دست داشت، بالآى سر بُرد و آمادهُ حمله شـد.
ماريوس كه نـمى توانست تـماشاشى حــنين صـحنهالى را تـحمل كـنلد، انگشت روى ماشه تخانحهه گذاشت و در دل گفت: البِر عـزيز! مـرا عـفو

 عجيب بود كه جنب و جوش و درگيرى آقاى سفيلدمو با تـبهكاران،

 نيز لججباز و زرنگ. هرهند خود را در مقابل شـكار كه بـهدام افتـاده بـوده


 اذيتُٔ نكنيل10)
بى آنكه خود متوجه باشـل، زرنگى و نيرنگشش بهنتيحه رسـيلـه بـود؛
 بفشارده، وقتى جحنين ديلد، بهفكر افتاد كه كمـى صبر كند تا بـبينلد كـه جـهـ مى شود! و حتى با خود خكـر كرد كه شايد آنها بتواننل بـا هــمديغر كــنار بيايند در اين صورت، او نيز در اين قضيه بیى طرف مى ماند؛ نه بهضرر پِلد اورسول كارى محكرد، و نه نجات دهندهُ بِلدش را بهدام مى انداختا. اما آقاى سـفيدمو، حتى بعد از از اخطار تنارديه بـهتبهكاران، از تــلاش دست برنداشت. نبردى هركول آسا بين آنها درگير شده بود. آقاى سفيدمو













 لباس, أو دست بردند و كاويدنل جز ششّ فرانكـ و يكى دستمال حيزى بيدا نكردند.
تنارديه دستمال راكرفت، در جيب گذاشت و كفت: (اعجيب امست!...
يكى از تبهكاران گَفت: (اساعت هم ندارد.])


 تنارديه أز كوشهاى نزديكى در اتا

 سفيدمو از حال رفته و در ميان اتاق افتاده بود و كفت: مبولاتروينل نـفس
آخر راكثيده؟؟!

نها مست است!
تنارديه كفت: (ابإس ببريدش بهآن كوشه، تا راه باز بشود.ل


 خوبى ندارد.)










 نمى توانيـت جنين تغيـير حالى را باور كند. تنارديه گفت: \#آتقالير






بيرون. مهكن بود پايتان بشـكند. حالِ با اجازءُ شما آرام و با ادب بـا هـم

 تنارديه درسـت مى گفت: هاريوس بهاين حقيقت تـو جهه نكـرده بـود. آقاى سفيدهو، در اين ملدت جز حثل كلهـه خـيزى نگفته بود؛ و حتى در آن لحظات كه تـبهكاران درگـير شـلـه بـودنـل و بـا مشـت بـهس سر و روى آنـها مىىكوفت، كلمـهاى از زبانش بيرون نيامـلـه بود. و سكوتش را در هـمه جـا



 علده آدمهاى ناباب دور خود شش ببينل، داد و فرياد بكـلـ. اگُر داد مىزديل كسىى جلو دهانتان را نمىگرفت. هطمئن باشَيل كه اين اتاق هزار جور عيب دارد، أما اين حسن را دارد كه گوش ندارد. در اينتجا اگر تـوبه در كـنـنـ،




 جويى و بازبرسى شـروع مىشود، و شـما از اين موضوع واهمـه داريله از پليسس و دادگّسترى وحشت دأريل. من خيلحى زود بهاين قضيه بـى بـردمع.

 كه با هملديگر كنار بياييم." تنارديه اين ححرفها را مىزد و در جشبم آقاى سفيلـمو خیره شـله بود؛

مى خواست تأثير حرفهايش را در مخاطب خود بفهمد. با زيركى و تزوير

 تمرين كرده است. آقاى سفيدمو همهحِنان سـكوت كرده بود. ماريوس را در ٍٍس روزنـه شاهد اين ماجرا بود و تكليف خود را نمّى دانستيت.





 سازد.







 در جندقدمى خود ديد.




\section*{IfVV / تَلِ}

عصبانی شـلـم و از جا دررفتتم و حرفهاى بیربط زدم، و بهشَما گفتم كـهـ
 معقول نبود. در أين كه شـما ميليونر هستيد حرفى نيـــت، المـا مـيـيونرها خرجششان خيلى زيـاد است. نـبايلد زيـادى ازشــان تـوتع داشـتـ. مـن كـهـ


 نمى خو|هم. دويست هزار فرانك بهمن بلهيل؛ همين بـرأى هـفت بشـتـم بس اسـتالـ
آقاى سفيدمو همجنان ساكت بود. تنارديه دنبالهُ كاملامتُ را كَرفت و
 ثروت دأریل، اما فهمهلم كه بهپ

 همديگر كنار بيايـم، همه جيز در أينجا تمام مى شُوده و دوبـاره بـرايـتان
 بروند در رستوران دونوايه'، خوراك گـوساله بـخورند بـا شـراب זـانزده
 صلح و صفا برقرار مى شود؛ و از اين بهبعد اجازه نمىدهـم كه يكـ نفر از اين آقايان يك تلنگر بهشما بزند. حتماً در جوابس مىگريّد كـه دويست

 يك تكه كاغذه
در اينجا تنارديه سكوت كرد، و نگاهى بهمنقل بر از آتش و ميلهُ سرخ

\title{
شذه انداخخت و لبخنلى زد و گْتت: لابسيار خوبـا بنويسيل..") آقاى سفيلدمو گفت:
}

جطور بنويسم؟؟ با دستهاى بسته؟ تنارديه گفت: الاحق باشماست. بيخثبيد سرور من! و رو بـهِانثـو كرد و گفت: آدست راست اين آقا را باز كنيد. پانتشو دست راست او را باز كرد. تنارديه قلم را در مركب فرو برد و


 جالب و خوش آينل نيست. هن نه امسم شـها را میىدانم نه جا و مكان رأ. اما بهتان اخططار مىكنم كه تا وقتى جواب نامه ها بهدست ما نرسل، در
\[
\begin{aligned}
& \text { هـين جا و در هـمين حالت شـدا را نگاه مى داربم."I" } \\
& \text { آقاى سفيدمو گفت: (اجحه بنويسم؟؟") }
\end{aligned}
\]

تنارديه ميز را جلوتر كشيد و به كاغذى كه روى ميز بود اشـاره كرد و
قلم بهدست او داد و گفت: (ا(ابنويسيد: الدخترم!...)"

دوخت و تنارديه گفت: (ابثويسيل: دختر حزيزم!...)"
آقاى سفيدمو ناجِار اين كلمات را روى كاغذ نويُـــت و تنارديه گفت:
(ادر دنبالهُ آلن بنريسيد: هر پچه زودتر بيا...")

طوره؟!


مرد اسير گفت: ا(من كه اصالًا منظور شما را نمى فهـم.") تنارديه گفت: اlاههم نيست كه منظورم رأ مى نهميل يا نه، بنويسيد: الهر

Ifva / تِّه



 آقاى سفيدمو هم آلن جمله را خط زد. تنارديه كفت: الأمضاء كنيد اسم شما حيست؟؟
مرد اسير قلم را روى ميز نهاد و گفت: ااگيرندهُ اين نـامه جـه كسى |ست؟"
خودتان بهتر مىدانيد كه بايد بهدست چجه كسى بر سل. بـهدسـت آلن دختركو جولو...



 برسيد: (انگُتيد اسم شما جميه؟")
اوردبَن بابره'

تنارديه دست در جيب برد و و دستمالى را كه از جيب آتقاى سـفيد

 و آن مرد اسير آن نامه را المضاكرد.


 براى اجراى مراسم مذهبى بهاين كليسا مىرويد. حالا نئـانى را درست ور ور

مرد اسير لحظهاى بهفكر فرو رفت؛ سبس قلم را گـرفت و نـوشت:

 كفت: پااين كاغذ را بغير و برو پايين. در آنجا يك درشكه نزديك خـانه
 و رو بهتبهكارى كه صورتكتث را برداشته، و تبر هــيزمشـشـــنان را در


آن مرد كفت: : آآره. مى دانم.4]

تبر را در گوئههيى گذاشـت و هـمراه زن تــارديه بـهراه افتـاد. تــنارديه
 "تكه كاغذ دويست هزار فرانك قيمت دارد.ر.) زن تنارديه از ته راهرو فرياد كشيل: لاخاطرت جـرات جـمع بـاشـد. كـاغذ را كذاثتتم دوى جگرم!


 ديعر، همهشان اينجا بائشند.ه و صندلن اشت را نزديك بـخارى بـرد و نتــست و دمـتهايش را روى

دارد يخ مىزند.")

در آن موقع، غيراز تنارديه، ينج نغر از تبهكاران هم در اتاق بودنذ؛ و

Saint - Dominique de'Enfer . 1
دارد. (اير -ك).

تَلهِ /

اين بنج تفر كه يا صورتكـ دأُتند يا صـورتثان را با دوده سياه كرده بودنلـ ترسناك و خخنـن و در عين حال عبوس و غمزده بودند. اگر كسى آنها را مى ديل، بهاين فكر مى افتاد كه ارتكابس جنايت برايشان مثل آب






 اشتاص و اثـيايى كـه در اتـاق بـودنلد روى سـقف و ديـوارهـا بـهوجود محى آورد.
صداى نفس كئّيلن و خورخور پيرمرد مست، كه در گوشهالى خفته بود، فضا اً بر كرده بود.
ماريوس در پس روزنها هيجان عجيبى داشـت، لحظهه بهلحظه معما در

 حِنين سسوابقى داشته است؟ از طرف ديُگر، نمى فهميلد كه خرا مرد امسير

 (أو) حرف أول نام آقاى سفيدموى أست. كه ظاهرأ "أوربن فابر"، نام دارد.


 نداشت. و حتى نمى توانست كه افكار خود را روى مسألهأى متهركز كند.



 و اگر لازم باشـد، جانشى را فدأى او كند.
 بى حركت مانده بود.
تنارديه ناكهان مرش را بر بلند كرد و بها بآقاى سفيدمر گفت: آآقاى فابر!






























 بايد باشـد.
در اين ساعت، حوادث وحئتنـاكى كه ماريوس شا شاهد آن بـود، هـر





 *نتارديه گفت: (اخانم محترم من برگئيتند.


صيرتـث سرخ شـده بود، نفسنغس مىزد.
 خود را روى رانهاى خود مىكوفت و فرياد مىزذ: آآدرس صوضثى بود." تبهكارى نيز كه همراه او رفته بود بهاتاق آمل و ثبر هيزمششكنى را از گو شهُ اتاق برداشت و تنارديه گفت: (اگفتى كه آدرس عوضدى بود؟") زن گفت: المن رفتم و خانهُ شـواره IV كو جه سَسن دومسينيك را بـيدا كردم، اها بـى فايلده بود."
 (آقاى تنارديه! اين يبرمرد تو را دست اننذاخته. تو زيادى خـوبـ و سـاده
 بهحرف بيايل. و اگر مى خحواست ادا دربياورده زنلهه زنلده روى آتش كبابش مى مردم! آن وقت زبانش باز مى شـد و به ما محى گنت كه دختره كجاسـت و و

 احمقتر و يـى شعورترنل. شـماره IV كوجه سن دومينيك، يك در بـزرگ درثـكهرو است. در كوجه سنن دومينيك كسىى بهاسـم فابره وجود ندارد. بهدرشكهجى كلى انعام داديمّ تا ما را در همهُ آن اططراف بحرضخأند همـه جـا پِس و جو كرديـم. بيى فايـلـه بود. با سرايدأر و زن سرايدار آنجا، كه يكى زن خوشُل تُّل مُّلِ بود حرفـ زدمه هيمِ كدأم تا حالا اسـم آتاّى آوريَن فايره نشـنيـلده بودنل." ماريوس آسـوده خاطر شد؛ زبرا اورسـول، چشكاوك، يا دختر كوجولو؛ يعنح, دللار او، از خطر نجات يافته بود. تنارديه لحظاتى بهداد و فرياد زنش گوش دأد و كهى بهآتنش مشثتعل درون منقل جچئم دوختّ سسس با لحنى آرام وللى در عين حال وحشيانه


FFAS / تَّه

> كردى؟؟

دليلن واضح است مى خواستم از فرصت استفاده كنم.



 شده بود بر داشت وري بالایى سر برد.












 رهايى يـيـا كند، ابزار و وسايل لازي



جواهرسـاز هنرمند مجسـمدساز ايتاليايك. Benvenu to Cellini . 1 (Villon .Y











 بعيرد. قطعاً مرد اسير ايـن سـكـه را در دست خـو دود بـنهان كـرده بـود، و


 طنابها.









حاضرم حرفى بزنم، و نه דییزیى بنويسم."
 و در آن حاله، نوكى ميلهُ فـلزى و گـدازان را روى بـازوى چحب خـود

گذاشت.
 اتاقهاى شـكنجه در فضا بخخث شلـ. مـاريوس از وحشـت بـهـخود لرزيـــــ حتى تبهكاران نيز تنثان مى لرزيد. جهره آتاى سفيدمو كمى درهم رفتا.



 سربازان سر بهعصيان برمى دارند، فردى كه از همة آنها بالاتر اسـتا يعـي

 نترسيد از من! !... من هم از شـهـا نمى ترسـم." و ميلهُ فلزى و گدانخته را از روى بازوى خود برداشُت و و آن را آز ميان
 شب چرخزنان در گوشأُ دوردستى روى برفها افتـاد و آتش آن خـاموش شـل
آقاى سفيدمو كه ديگر سالاحى با خود نداشت، فرياد زد: الخب. حاللا مى خواهيد با مـن چشه كار كنيد؟" تنارديه كفت: "ابطيريلش:"
دو نفر از تبهكاران دسـت روى شانهُ او گذاشتند و مردى كه صـداى او از شـكمش بيرون مـى آمل رو در روى او ايسـتاد و مـتنظر بـود كـه آقـاى سفيلدمو حركتى بكند تا بـا كـليد بـزرگى كــه در دسـت دانـت، بـهمـنز او

ماريوس كه در بس روزنه ايـستاده بود، از لاى ديوار صداى دو نغررا شنيد كه با همديگر مىگْتند: (افقط يكى راه باقى مانده.")

بايد كلكشُ را بكنيم. غيراز اين چارْأى نيست.
و اين دو نغر، تنارديه و زنش بودنل كه تصور مىكردند تنها جاره آن

 مى شـنـيد؛ يكى بهاو محى گفت كه مُنجى بلدرس را محترم بئسمارد؛ و ديگرى




 حادئهاى كه يثواند در اين وضم تغييرى بلدهل، نـــى رفتـ. تــنارديه كـارد بهدست در دو قدمى آقاى سفيلدمو ايستاده بود.
 مىییاقت تا در نهايت نوميلى بها آن بياويزد. الما بـى فايلده بود. ناكهان سرتا با لرزيلـ.
آنتابس از ينجرهُ كوحكى بالایى ديوار اتاق او بهدرون تابيله، و روشـنايى آن روى صغحهُ كاغذى در زير پاى او در روى كمد افتاده بود. و اين هـهان صفحهُ كاغذى بود كه دختر بزرگتر تنارديه آن روز صبحّ، برایى آنكـه سواد خود را نئـان او بلدهد، اين جـمله را روى آن نوشته بـود: اليّاسبانها آنـا آنـجا هستند!! ماريوس در آن حال كه خم شده بود و در زير پاى خود بها آن صفحه
 و دستاوبزیى راكه جسـتوجو محىكرد، يافت؛ و راه حل آن هعماكى بيتچيله و هولناك را يـدا كرد و دريافت كه رهايى آن مرد اسير از مركى حتمى، و جلوگيرى از خرينريزى تنها يكـ راه دارد. سـيس خـم شـد و آن برگ كاغلذ را
 شكاف روزنه، بهدرون اتاق تنارديه انداختـ. زن تتارديه كه هتو جه آن شلده بود، از جا بريلد و گفت: لاانگاه كنيل! يه خيزى افتاد توى اتاق.
تناردِيه از زنت برسيل. (ااز كجا افتاد؟")
معلوم است. از ينجره.
 تنارديه كافذ را از دور آن تكه گِّج باز كرد و بـهشهـع نـزديكـ شــلـ و گفت: پاين خط دختر بزرگ هن است. ابپرنين آن را نوشُته. حتهاً خـواسته تَيزكى را بهما خبر بلدهـ. و زنش كه نزديكـ او بود، بحملهأى را كه روى كاغذ نوشته شـله بودا نشـان داد و گفت: الزودباشٌ! نردبان طنابى را آهـاده كن... دنبه را میىذذاريم
 زن بهتنارديه گفت: پأول بايلد أين هردك را گردن زده و بعلد از ايـنجا رفت.)
وقتش را نداريـم. صجله حن!


كردهء معلوم مى شود كه مأموران بليس اين طرف نيستنل."ل
مرد نقابدارى كه صـلايش از شـكم أو بيرون میى آمله كليد بزرگّش را


دستها را بهسرى هـم آورد و از هـم دور كرد. و با اين علامتت تبهكاران براءى فرار آهاده شدند. مرد السير را بهحالا خود گزاشتتند و بـهسرعت نـردبان طنابى را آماده كردند و قالابهايسُ را بهلبـ بنجره گير دأدند و آن را بهلبيرون بنجره آوربختنل.
 كه در افكار خود فرو رفته يا در سال ستايس و نيايش خلداونل انست. وتتى كه نردبان آماده شـ، تنارديه بهزتنى گفت: ااخانم! ديگر معطل, جحى هستتى ؟ عجله كن!
و خود بهطرفـ پِنجره دويلد كه بابين برود. بِانشو با خشَسونت جلو او را
 "تونست.1)
همهٔ تبهكاران فرياد زدنل: (ااول ما، بعل اين زن و شـوهر." يكى از تبهكاران گفت: ا"قرعه مى كشيمم.") تنارديه وحشُترزده گفت: (امثل اين كـه عـعقلتان را از دسـت دادهايـلـ. همهنتأن الحمقت هستيل. نمى دانيل كه وقت دارد از دست مـىرود") قرعه كشيلن و اين جور بازيها كلى وقتهان را مـى كيرد. ولى حالالىــى اصرأر دأربد، حرفى نيسـت. بايلـ اول امسهها را نوشت، و بـعلد كـاغذها را ردخت توى كلاها 11 در اين هنگام صداى يكى نفر كه تازه آمله و در آستانهُ در ايستاده بود، شنيله شـلـ، كه محگفت: "اأكر كلاه لازم داريلـ، مىتوانم كـلاهـم را بـهـتان بلدهم.") صلا براى آنها نآششنا بود. همه روى گرداندند و زأور را در مقابل خود ديلند زاور لبخخند میزد و كالاهش راكه از سر برداشته بود و آن را وارونـه جلو آنها كرنته بود.
\(P 1\)
گاهى بايد اول ستمد يده را بازداشت كرده، و ستّس بهستمكاران پرداخت!






 بهاو دسترسى نيافت.









ديگر تأخير را جايز ندانست و وارد خانه شُد. ورود او بسيار بهجا و
بلموقع بود.







 بانزده نفو. بهتر است كه دست بهيقه نثويم و زد و و خورد راه نـيندازيـمـ. نجيب باشيم و با ادب.


 تنارديه كفت: מالبته كه جرأتش را دا دارم.ه خبب، يس جرا المطلى ؟









همه جواب دادتد: (اما هم تسليمـ هستيتم.")
 بانشـو گفت: (افقط يك نحـواهش دارم؛ تـوى هـلفدونى تـوتون را ازم

دريغ نكنيل.1"

و بهطرف در رفت و گفت: "احالًا هـهتان بياييل تو.")
 چجو ب قانون بهدسـت، بهفر مان زاور، از رأمرو و به|تاق آملـنلـ و تبهكاران را
 مىكرد.
زاور آمرانه كفت: \#ابههـمهشان دستبنب بزنيد!
در اين موتع، صداى يكـ زن بلنـ شـلـ كه مى كفت: اگر جرأت داريد، بياييل بهطرف من. اين، زن تنارديه برد كه مأموران را بههبـارزه هى طلبيل. و در اين سال،
 داشـت. زن تنارديه در كنار پنجره موضع كر فته بود و شـوهرش، كهه ريـزه

 مى.برد. حچند نفر از مأموران عقب نشسـتنل. زن تــارديه تـبهكاران را نـيز
 زاور لبحنندى زد و نرمنرم جلو مىدفتـ. زن تنارديه فرياد زد! ااجلوتر "ثيا، وكرنه در بداغونت مىكتم

 زنها جنُگ و ناخن دارم.

و بى آنكه اعتنايحى بهتهلـيلدهاى زن تنارديه بكند، جلو میرفت. زن تنارديه ترسناك بود و زوليِله مو؛ و هـمحنان كه زاور او را تهلديد مىكرد، ناگهان دو با را بازتر كرد و تنه را بهعقب برد و جلو آورد و بى مصمبا

 ربخت. زن تنارديه بعل از يرتأب سنگُ، خِود نيز جلو آمد، امـا وتتى بهزاور رسـيلـ، از حركت باز ماند. زاور كه بهتنارديهها نزديــ شـده 'بود، دستحى بر شانهُ زنها و دستحى بر

شانهُ شوهر كوبيد، و رو بهمأموران كرد و گفت: (ادستبند!) مأموران بِليـى آهدنل و بههر دو دسـتبند زدنل. زن تنارديه روى زمـين نشسـت و گـريهكــان گـفت: الدخــترهام كـــا هستتذ؟ تكليف آنها جحى مى شود؟؟" زُاور گفت: الغصهُ آنها را نـخور، در ســياهحال زنـدان هـر دوشـان را

مى.بينى. دو نفر از پاسببانان، تبهكار يـر و مست را، كه درگوشهاي بهـخواب رفته
 "(5وندلدرتا كارها تمام شُد؟!"
 ششش تبهكار با دستبنل أيستاده بودند. سـه تايشان هـنوز صـورتكـ داشتشند و سه تاى ديگر با دوده صررتشتان را سياه كرده بودنل. زاور گفت: الصورتكهايتان را برنداريل. همين طور بهتر الست.لش ميس مانند فردريك دومه. كه افسران الرتش خـود را در يُتسلام سـان میديلـ، رو بهتبهكارانیى كرد كه با دوده صورتشتـان را ميـاه كرده بـودنلـ و
 و مــــس رو بــهسه تـــهكار صــورتكادار كـرد و بـهمردى كـه تـبر


> هيزمشكنان را بهدست داشـت، گفت: (اسـلام گولمر!)" و بهمرد گُرز بهدست كفت: السلام بابه!"

و بـهمردى كـه صـذايتش از شكــم او بــرون مـى آملد، گـفت: الاسـلام
كلاكزوس!"،
 شـده بود و از موقع ورود مأمـوران يـليس كـلمهایى بـهزبان نـياورده بــود.
 چايش رالاز اتاق بيرون بگذارد.ه)
سیس رفت و با غرورى شاهانه بشـت مـيز نثـست و از جـيب خـود
كاغذ ماركدارى درآورده و بهنوشتن صورت وت جلسـهُ اين ماجرا يرداخت
 تبهكاران افتأده بود، كجاست
 آكجاست؟ او را بياوريل. برایى تنظيم صورتجلسه بايد از اسـم و رسـم او خبر داشٔته باشيـم.")
اما از او خبرى نبود. و آن مرد كه معلوم نبود آقاى سـفيدموست، يـا آقاى »أورين فابرهال|
 سـده بود.
آن مرد از در اتاق بيرون نرفته بوده بلكه بــد از آنكــه طــنابهايش را

 بسته بودنل، ريايين رفته بود.
پاسبانى كنار ينجره دوـلد، بيرون را نگاه كرده، و هيجكس را نديل.


كوجولويى كه در جلد سوم صدأى جيغش را شنيدهايم'


















درست ديله بودم．يكـ سش گنلده．بجلو من است！ا！


 و بدن او در تاريكى مـانله بود．دخترك كه صوردت أو را در نور فانوس ديد،
 نيسـت كه بهدرد هن بـخوريد．＂ و ديگر در آنجا ندانـل تا دشنامهایى بيرزن را بشّنود، از او دور شـلد و در راه براى خود آواز مى خواند： تـاه نیسوار

مىرفتت بهششكار
شـكار كـلاغ
و ناگهان ساكت شـد و بهويرانـــرای شـهماره
 مردانهأى پوشيله بود، لگدزدنش بهدر، سر و صـداى زيادى داشت．در

 مىز⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二 دختر همجتنان بهدر لگّد مىزد．
 خانهُ مردم را خرابب مـى كنيل؟؟ چـرا بـهدر لگــد مـى زنيد؟ عـجـب دوره و زماتهأى است． و ناكهان هكثى كرد، و بهصورلت دختر نگاه كـرد و او را ثـــناخت و گفت：（اتو هستى؟ دخترك گفـت：（اخانم بوگُ ا سـلام！．．．من آملدهام أجدادم را تـوى أيـن


مى گردى؟ هيـجِ كس توى خانه نيست.ل|
هيِج كـى! بְدرم كجاست

ترى هلفلدونى فُورس مادرم؟
رفنته بهسَسن لازار خواهرم؟
خواهرت را بُرددند به(مادادلونت)، '





\footnotetext{
Madeloncte - Saint - Lazar - Force . 1
 Roi de Scile

خرابئن كردند. (ايو - گ).
}
\[
\begin{aligned}
& \text { شُاه نى سوار } \\
& \text { مى رنت بهـشكار } \\
& \text { شـكاركلاغ } \\
& \text { روى نیسوار } \\
& \text { هركى مىديدش } \\
& \text { دو بولش مىدداد. }
\end{aligned}
\]



0
بُرشُ خـوب
 مى خورد، از مؤثرترين و حيرتانگگيزترين ايام تاريخانذ. اين دو سالّ، در
 انقلاب. در اطراف اين دو كوه، پرتگاههايیى مى توان يافت, مسائل گوناگون
 عميق و مستحكم جامعه، شُكل و ريخت مسازمانهاى يرسابقهُ ححكومتى، در اين دو سال درميان ابرهاى طونانزا، يراثـر نـظريهما و عـعايلد و آراى متفاوت و گوناگون، رنگ باختتند و بهصورت تازهاى درآملـند كـه از يك سو مقاوهتى بود براى حفظ نظام قليـي، و از سوى ديگر تلاش و كوششتى
 درخخششُ نور حقيقت بهـختـم میى خورد؛ كه روشنايیى روح و روان بشرى را در حقيقت بايد جست. اين دوران جالب، حلدود و نهايتى داشته است؛ و ما در اين روزگّار، از نظر زمانى بهحـل كنايت از آن دوران فاصـله كرفتهايـم و مىتوانيم در مورد




آن تضاوت كنيم و خطرط اهصلى آن عصر را مشخص كنيم. و براي اين منظرو، تلاشتى می كنيـم:

















 بلدقهرمانيها و دلاوريها بـىاعتـنا بـوده، و تـاب بـلندبروازي بذزارى و خوارى افتاده بود. خراهشُ و تمنا مىكرد كه او وا را بهحالل خود
I. Yvetot - Prusias، بادشـاهان و عـكمرانان كمئام.


بُرشَشوب / |

بگذارنذ؛ صلح مى خوواست و آرامش و تنبلى. و ملت در اين دوران كنزا،

 و خهره مى نمايلد و درها را هحىكوبل. ايـن نـوع گـرنتاريها زادهُ أنـعلابِ و
 به خود حت محى دهند كه جايى در جامعه داشته باشـند! و جالى خرد را ييل|
 محى مانند كه از بيش محىروند تا جا و منزلمى براى اقامت اصـول و ضورابـط تهيه كننل.

فيلسوفان و نظريهريدازان سياسهى در مطالملّه اين اوضاعع بهاين نتيجه
مىرسنل:
در آت هــغاگام كـه مسردم خسـتهانـلـ و بـهستوه آمـلـه، آســايش طلبب مى شُونله أين فكر بيش مى آَيل كه صلح و آسـايش بـا ذهـمانت و تأمسين

منافاتى نلـارد، و دو رويه يـك ختيزنلـ.

در انگلستان بعد از كرمول'، در دوران (ااستوارت)هانا، و در فـرانسـه
 اين تأمين و تضمين، از ضرورياتت طبيمى هر عصر و زمانهاى أستث، و

 نهىكنـلف، بلكه مـــائل و حـوادث زمان آنـها را وأدار مسى سازد كـه جـــين
(Cromwel .














 پس گرفنتى باثــد.












بُر شُخيب

ريشهُ جامعهُ فرانسه در خاندلان بوريُنْ نبود، بلكه در ملت فرانسه بود. اين
 بهيك خاندان تعلق ندارنل. بلكه ايـن رگ و ريشـهه ها در هــهـ جـا رشــل میى يابند و گسترده مى شـوند، مگر در زير تعخت مـلطنـت. خاندان بـوربُن بخثشى از تاريخ فرالنسه بود؛ اما اهصل و اساس سرنوشّست فرأنسـه نبود، و حتى بحش لازم و ضرورى آن نيود. اگر فرانسـه ايبن خـاندان را از تـاريخ
 انفالاب، و در طول بيست و دو سالّ، فرانسه از آنان ختُـم دوشيلـه بود، و در اين مدت بهآنها بيوسته و وابسته نبود. اما خاندان برربن اين حقيقت را درك نمىكرد؛ و حتتى كسـانى بودنل كه گمان مىكردنل لوئى هـفدهم در
 فرانسه به حسابس مى آملهاند! هرگز از ابتلـأى تاريخ بشر تاكنون، شاهان و شـاهزادگان تا اين اندازه در بـرابـر واقـعيات، و در بـرابـر نـقـئـى كـه ايـن واقتـعيات از قــلرت ثلايـزال خــلاونـدى مـى يذيرد، كـوردل و كـورديلده





 بحشى أز حقوق مردم بود؛ و آنحه كه تحاوز بهاحت و حقوق مى شـرده در

واقع حقوث حقهُ ملت بود. اين خاندان، وثتى كه محىینداشت در صصحنه بـيروز شـلـه، و نـابِلئون بنابِارت را براى هـيشيه از ميدان بيرون كرده و در هـمـه جــا رگى و ريشــه دوانده و بـهاوج قــدرتت رسـيلـه، شـكـيبايى الثـ را از دست داد، وتـصـهم

قتلمى خود راگرفت، و ضريهاشي را فرود آورد. روزى بههنگام باملاده رو
 'و آزادى مردم مخالف است. آنحه ملت را ملت مى مكرد، و مردم را حیيثيت و اعتبار مىبحشتيلـ، در اين هحاسبه بهخطر افتـاد.



 دشمنى ندانّست؛ و كارهاى بزركى در اين دوران انجام كر فت كه سلطنت تيز ححهايتش را از اين تحولات دريغ نهى ديكرد.


 نيرومند برأى همهُ كئّورهاى اروبِيى نمونهُ شوقانگيزى بـود. در دوران روبسپير، انقلاب سخن هیگفت، و در عصر نإِلُون، سخن از دهانهُ توبٌ

 طوفان فرو نشُسته بود؛ مشعل ها بار ديگر روشـن شــده بـودند بـر فـراز

 طى يازده سال، كثـور در صلع و صفا مىزيست و اصولى هانند مساوات
 افراد بـهـحرنهاى كـه اسـتعداد و قـابليتش را داشـتنلد، يـعنى مســانلى كـهـ هتفكران از ديرباز بهآنها مى اتديشيدند و رجالِ بـياسـى تازه با ايـن گـونه

خيزها آشنا شـده بودند، كم و بيش در جامعه جاى خود را باز كرده بود. و

 تملدن بشُر شـله بود، بهخو است و أرادهُ خداونلـ، از تخت بهزير افتاد. سقوط بوربُن ها، عظمتى داششت، نه براى آلن خاندان بلكه برایى ملت
 در دل تاريكى، از آن گوذه فـروباشيها نـبود كـه بـا غـوغا هـا هـمراه بـاشـد و

 صصننٌ تاريخ رخت بربستند. سقو طشان از اين بيشتر تبرد. تأج و تخت را الز دست دادنلد، و هالهُ عظمت نيز در ثيرامونشان نبود. هستتحق رنتن بودنلـ،

 آن ميز جهارگوشى بسـازنل. معلوم بود كه بهتنـريفات و ظواهـر دربـارى
 اين نوع كوتاهنكرى ها، كسـانى را كه صادقانه در خـــدمت آنـان بـودنلد، و كسـانى راكه خاندان آتان را مايهُ افتنخار مى دانستند، متأثر مىكردد. اما توده مردم عكسىالعملئشان ستايشانگيز بود. هلت كه حقوق حقهاش بان با فرمان
 جاي خود ايستاد و از حقوق خود دفاع كرد؛ حكومت قانون را طـلبيد و
 ساللخورده،كه درزير سايهبان لونُى چجهاردهم بناه كرفته بوده از فراز تختش

























Guillaume du Vair . 1 اين مسخنرانى راد در مقابل ساختمان مجلس، در رور روز سنگربندى، باربسيها بر ضـد هانرى سوم در سالل IDMA ايرأد كرده بود.

موشكافـترين أفراد بهآن درود مى گفتند. چحون هر قـلد كـه خـودخواه و

احترام اسرارآميزى حس مىىنيم.

شـكوه و درخشُن اين انقالاب در هـمين انست.

مى شـرد نيازى بهشلدت و خشّونت ندارد.




 برده، بايل در ماكياول 'د دقيق شـود. ماكياول، نابغهأى بليل و أهريمن صفت نيست، نويسندهُ پست قطرت و بـى غيرتى نيز نيست، بلكه سـياستمـلارى است كه تنها بهكار و عمل مى انديشد. طرز نكر او تنها بهايتاليا مـحدود نمى شود، و در اروبا و قرن شانزدههم نمى توان محصورش كرد. در قَرن
 رخ مىتمايل.
 وجود داشته است، و خردمندان بايد بهاين جنگ و جـدالل بايان دهـند و تحتيل و تصور ناب را با واقعيات سازگار كنند و حت را در عمل با ملايمت درآميزند، و و اقعيات را با حق.
(If\&4-IOTV) Nicolo Mackiavel . 1



كار خردمندان جيزى است، و كار مردان عمل خیيز ديگرى

 كه أين كثتى بيشتر در كر كل فرو رود.




 اشخاص حقه باز و نابكار مى شُود.







 بايد دانست كه قدرت خيست ور و از كجا برمى آيد.








 مییوشـانـ.









 كرده، و در آن مؤثر بوده، و دركير ودار انقلاب لطماتى التى خورده، و از اين راه

Ilurbide . 1


بهشُهرت رسيله باشـد بههر حالن، از كسانى باشُـد كه درگير ودار انقلاب
تيرى اندأخته يا شمشيرى كثيلده است.




 خوشَ آمدنى باشـد. با توجه بههمين مـسائل مى توان فهميد كه حرا بعلد از نختستين انفالابها،






 حنين است نظريهُ مردان عمل. هنر بزرگ أين گونه كسـان جــنين است: البـعادى از كـاميابى مـلت را






1. Brunswick

فريب دادن واز جوش و جلا انداختنن، و او راك ده در نهايت تنلـرستى أست

 ابهام غرق و اين مايع لزج را بهتـينگان آرزوها و وا آرمانها نوشا

 خيرهكندندهُ آنَ كاستن.
 تجريه شُـده بود، يكى بار ديكر آزموده
 تحول رسيلد، و بهنيمى از حق و و حقيقت اما انقلاب رال، كدام تشّر و طبقه در نيهه راه متوقف كرد

برای اين كه بورزوازی رضايت و مصلحتنّ را در اين عمل مىديدر؛
 خواهد رسيد.



 قرار گرفتن او بر اين صندلى، دليل آن نيست كه طبقه و طايفهأى تشّكيلر. مى دهذ.
بورزُوازى مى خواهل هرجه زود
 فالبأ در همين نكته است.

عاه| / بينوايان

به مقتضـاى اين خطاى مشُترك، نبايل از بورذوازى طبقفهأى بـهوجود آورد؛ زــرا خــودخواهـى و خـودبينى نـبايلد در تـقسيـمبنلـى جــامعه النـر

بگنارد.
به هر تقلدير، بايل منصف بوده حتحى در ڤضـاوت درباره خخودخو|هى. اين بحخش از ملت، كه بورزوازی نام دارد، بيسُ از هر جيز بهخود علاقه
 بى تفاوتى و تا حدى انفعالْ او شـد؛ خـواب غفلنت نـبـود كــه نـرامـوشـى و
 توڤف... ايستا! ("ايسـت) كلمهأى است كه بهدو معنا به كار میرود: اگر در حالل حركت،

فرمان (ايست") داده شود، هعنا و مفهوم توقف و راحتِباش را دارد. "ايستت)" ما بهنوعى ديگر، معناى تجلـيل قو| در حال "ارأحت بـاش" مى ددهد؛ اما در عين حال با حغظ اسلعحه و فـرمـان (ابـيداربـاش"). در ايـن سالت، نيروى جحنگاور؛ نگهـانى را در اطرافـ مسىگهارد و كـاملاُ مـراقب السـت. (اايست)" فاصلهإى اسـت يسن جنگّ ديروز و جنگ نردا.
 آنجهه ما در اينجا بهنام جنگ از آن سخخن دیىوييم، در واقع ترقى و

تحول نيز هستت.
يس بورزوازی نيز مانند دولتمردان، كسى را لازم دارد كه در اين حال

 ثبات و امنيت تا زمان حال را با تو جه بهمسانُل كذشته و آينده، استرار و بإبرجا نگاه دارد.
 دودمان أورلنان، بهنام لونُى فــليـي.

LDIV / درختتبد
 مراســم واگذارى سلطنت بهلوئى فيليب را مـريرستق كردا و در الين هراسـم سلطنت او را بهتر از همه بجمهوريها خـوانـلـ و تـالار شـهردارى پـاريس
 بود.
وقتى كه مردان عمل اين كار را بهيايان رسـاندنذ، نقايص و دعايب راه حل آنها مـلوم شـلـ همهُ الين كارها برخالاف حت انجام شـله بود؛ و حق در
 خود، متأسفانه بـهتاربكى بازگُشت
 شارل دهمر مخالفت كردند (ايو - گى).
 اجحرا میشد.

انقلابها بازوبىى دارند هراسانغيز، و دسـتى سـعادتبتختي! مـحكم






 كزَراهه سعادتى نيز بود. در نظام
 فيليب از مردان تادر تاريخ بود
 نگريست. اما اين بسر همان قلر كه پـرش درش درخور سرزنش بود، شايسته


 (ابر-ك).

احترام بود؛ داراي تقواى اخلاقى بود، و بههمان نسبت دأراى فضايلى كه مموم مى حسندند. مراقب سلامت خود و ثرووت خود و كارهاى خود بود.
 بود و با صنا و آرام و صبور؛ مردى سادهدل بود و شاهزادهاى مهربان، كه با هدسر مشروع خود همبستر بود، دركاخ او خلدمتكارانى بودند كه بستر زن و شوهر را بهبورزواها نتشان مى دادند و در اين مورد تظاهر مىكرد و
 تمى در اين زمينه از او بيروى كنثد. همه زبانهاى اروبِايیى را میدانست؛ و لز آن

 متوسط" بود، و غالباً از اين فراتر هیرفت و در عين حال بــهخون و تـبار خود، كه از دودمان اورئلّان بود و نه از بوربُن، مى نازيلّ، و بيشتر بهاصالت ذاتى خرد تكيه مىكرد. جون خون شـاهانه داشت. وقتـى كـه بـر تـخت سلطنت نشسـت، با مردم بسـيار سـخت مـى گفت و بـا دوسـتانش انـدك. مى گفتند كه خسيس است، اما شواههد و دلايل زيادى براى اتبات خست

 جندان ذوق ادبى نداششت. جوانمرد يود، اما شُواليـه نـبود؛ سـاده بـود و ملايم و قوى. در خانه و خانوادهاش محبوب هـمه بـود؛ جــذاب سسخن
 بود، بهمصالح و منافع آنى مى انديُيلد و بر اتفاقات زود برأى انتقاد تابليت داشت و ثه بـراى حـق شناسى؛ از مـعام والأى خـوده بىرحمانه زيردستان را در مسير دلَخواه خود بهكار مسىكرفت. اكــريت پارلهانى را ماهرانه وإمى داشت تا شاشتباهات را بهكردن جمعىى بيندازندكه

در اطراف تخت سلطنت گرد آمدهاند و هاىووهو مىكنند. بسيار نرمخـو


 مى داشت، الما خانوأدهاش را بيتش از آن؛ فرمانروايى دا بيشتاز مقان مام، و مقام












 يكى جنگاور دستهٔ نار نجك انداز، و با شـهـابت هـهـانـند يكى انـديشمند،

I 1
.

 برأى او مقررى ماهانهاى درنظر گرفتـ.

هضطرب و دلوإبس بود برأى فروريختن احتمالى ارويا، و وناتوان در مقابله

 هميشه در تلاش بود تا امر و اراداء خود را را موجه جـر جلوه دهـد تا تا همه بيهميل






 بى خبر از خراستهها و آرزورهاى ديگرانان، و انفلابات و و التـهابات دريات درونى











 داشت، بهآنجه براى كشور و مردم لازم و مفيد بود بيشتر توجه مىكرده،
 نرمانروايان تاربخ جهان مى شـلـ.

 خوى أو بهتوده مردم شباهت دانشت. اهل شـوخى و بذله گويى بودا و از اين مو هبت برخوردار بود كه جذابِ و خوش آملنى باشـد. نقصى او پادشاه بودنث بود. با آن كه شاه بود هركز تاج بر سر تمى نهاد و با آن كه پير بود مو هايش سفيد نشـده بود. حركاتى داشنت بهسبك تيه و عاداتتى بـهطرز

 سـبك و سيات قليـم را حفظاكرده و همـه را در خـدمت مقاصل دنياى جليد گذاشته بود. لهستان و هعجارستان را دوست مى داشت، امـا لهسـتانيها را



حمايل پالُّيون دونُورب" مى آراست.




دربار شاهانه نداشت. جترش را بهدست میگرشت و از خانه بــرون مىرخت؛ و الين جتر تا ملتها با خاطرهأى كه از او مانله بود يجا نشـدنى

1. در زيان فرانــه لهـــتان را Pologne، و لهـــتانى را يُـولونه هـى نامند، و مسجارسـتان را Honograis

لوئى فيليب / AYY

نجات جان جاپِارى كه از السـب افتاده بود با نيششتر رگزنى 'كرده بود. هر وقت از خانه بيرون مىرفـت، تيغ جراححىاش را هـمراه موبرد؛ همـجنانكه هانرى سـوم هرگز بیى خنجرش أز خانه ثلدم بيرون نمىینهأد. هوا اخـواهـان
 شَاهى بود كه رگ میىزد و خون میربحخت، اما برای شفا دادن.
 در نظر گرفت، هر يكى از اين سه مورد را جل.|گانه بررمسى كرد؛ زيرا بعضى از اتهاماتت بر ضل سـلطنت اسست، بعضمى بر ضل سحكرمـت، و بعضيى بر ضل يادشاه؛ هر كدام از اين سه ركن حساب جـداگانهایى دارند. نابود سـاختن
 سركوب كردن تظاهرات خيابانى، محاكـمـه، عصيانگران در دادگـاههاى نظامىء جلوگيرى أز جنبش محالفان با زور اسلححه، تشكيل شوراى جنگى براى خغغه كردن هر نوع صداى اعتراضى، وضـع قوانين بـر ضــل مـردمه و تقسيم منافع با سيصل هزار نفر از إفراد طبقات همتاز و اين گونه تقصيرات
 تصرف الجزايمر در نهايت بیىرحهى و خشـونت ـ مـاننل فتـح هـنلدوستان
 مردانیى چحون عبـالقـادر، بِـلِّ هريحهارد، در واقـع خـريدن او، از امـورى است كـه در حـوززء اخـتيأرات حكومت اسـت، و اما بادشـاه سيامتشت اين أست كه با مردم مهربان باشـلـ و با آنها حون انراد خانوادهُ خود رنتار كتد. با اين ترتيب، اگُر حسابها را جدا كتيم و هر رُكن را جـاگانه در نظر


مى گذاشت، فروتن و محجوب بود.
اما سرچشثمهن أين گناه او در كجاست؟ بكذاريد تأ بغويبم:











 شـاهزادكانى نظير ندارند.
 زياد، همه را بازكويبم.




1. Marie d' Orlcans 2. Clarles d' Orleans


تاكنون كمتر سابقه داشته اسـت كه هردى اين جنين با با دوران خود هـ هم آهنگ


















 نداشت. معصوميت و طوفان موسـمى همئ كسـانى راكـهـ در ايـن فـاجمعـ

Mot Saint Michel . .Y. 3. De Chartres
(Fapet .f



 دادكاه الهى بى طرفانه بود، ديده بود و ازز وحشت عظيم و عزيز اين داوري با خبر بود.



 مى شد و در فهرست الفباى مجلس مؤسـسـان بهرديفـ آمله برد، از حفظ روى كاغذ نوشت.






 در دادكاه وجدان بشرى محاكمه مى شوود؛ و محاكمةٔ او هنوز در مرانحل نخسين است.
سـاعتى كه تاريخ با آواى بلند و مقدس خود دربـارها او داورى كـنـد،









































 مورد ديگر، كه وزبرانثى براى اعدام


. Perricr . 1


 'سُدند.





دستم برنمى آيد). لوئى فيليـ، ماننلد لونى نهمّ، مهربان و ونرمخو بـودا و مانند هانرى جهارم، نيك نفس









 نخواهد داشت.

\section*{شـكانيايى زيرِ يكـ}


















شكانهابیى زيرِ إى /
 گردباد مـافنع هوا. شـاه نيز از سـلطنت دفاع هىكـلـ، و دموكرامىى مـلافـع
 جيزى كه امروز باعشث درد و رنج جامعه است در آيتده مايهُ خير و صـلاح خواهد شـلـ در هر حالّ، نبايد كسانى را كه در مـارزه از پأى نمى تشـينند سرزنش كرد؛ زيرا بیىترديل، يكى از دو طرف در آنتباه است. حت مانند

 جنين چیيزى دو بـخث نـى شـودا و فقّط يكـ طـرف دارد؛ يـا ايـن يـا آن؛ وجنانكه نمى توان هردم وانده

 اين بحث را تمام كنيم. سكومتح كه در • • برNمر كار آملـ، از همان ابتذا با دشواريـها رو بهرو شـد تازه ديروز بهدنيا آملده بودا و امروز ناگـزير بــود بـهـيـكار روى آورد.
 انقالوب زوئيه را الحسـاس همىكرد. در الين تاططم، تازه كار بود و هـوز جـا نيغتاده بود. مقاومتت در ثرداى انقلاب، و حتـى شــايل زودتـر از آن، و در هـمان

 سرى دمانه خلـبج
 بدطرغدارى از سـلطنت فيام كردند.

گيرودار انفلابَ متولد شُـده بود و هرجند كه در آفاز در تيرگى ابهام بود، زود از ابهام بيرون آمد و نمايان شـدير

 از آن داشُتند.











 و والباً حكومت نيز ائتلافى از همين دستهبيندى هاستـ.


 آنكه انقلاب فرونئست حق آشرب و طغيان هـيجنان بران مران مردم محفوظ

 اسست طبيعى، و برای خود مشـروعيتى دارد. گـاهى اتقلايّايهاى دروفـين

نكافهايى زيرِيى /

حيثيت انعّلاب را از بين مى.برند. انقلابها نه در يى يكى حادثه، بلكه براثر نوعى ثياز بهوجود محى آينـلـ اثنقلاب بازگشـت يكـ وضع تصينمى بهواقعيات است. انفلالب وجود دارد، زيراكه بايل انقلالب وجود داشـته باشل. احزالب
 شديداً حمله مىكردنلـ، و استلدلّلى ثادرست و بیىاساس داشتند. افكار


 الحز|ب كهنه كار، تيراندازان ماهرى هستند.
 حرفشان درست و هنطقى بود. اين شعار و وتتى كه از زبان طرفلـاران سلسلنه بوربُن برمى آمل، جز تاريكانديشى نبود، امـا در زبـان جــههوريخواهـان
 كشيلـه بود؛ و دموكرامـى، كـه در ايـن مـيان تـحقير شــده بـود، مـلت را

سرزنثش مىكرد.
در ميان دو طرز نكر، كـه يكـى رو بـهگـنشته دأشت و ديگـرى رو
 اسستبدادى درگير شـده بود، از طرفـ ديگر با حتق و حقوق جـاودانهن يكـ هـلت.
 به جاى سلطان ديگر نشـانله بود و در آن سوى مرزهاى فرانسهه، ناكزّبر بود
 داشست، و هـمآهنگ كردن دولتهای ناهماهنگا، حتى از جنـگ نيز گـرانـتر



آملد، كه در اين. حالـ خطر مـدلم در كـمين است، و بـا شكى و بــدگمانى بههمديگر مى نگريند.




 بهد نبال خود مىكشيـيلد

















:يُكانهايمى زيرِيى / /ard

اين دأنشمندان حل مسائلى را كه با حقوق سر و كار داشـت بهعهدهُ احزاب سياسـى گــنا|تـتند، و خــود بـهنيكبختتى جـامعه مـى انـلـيسـيلند. منظورشـان اين بود كه بحگو نه جامععهاى بیى تواند در سلامت و سـعادت زندگى كنـلـ.
الين مردأن صـاحب فكر، مساتُل هادى راء مانتن مـــائل كـــاورزكا و صنعت و تجارت، ازز نظر اهميـت، تعريباً هـيزكى هـهـرديفـ ديـن و آيـين
 اندكى بهلطف خلداوند و بيـتـر بهدست و هــت آدمى، هصالح و هنافع با
 بهييروى از قانون حـركـت اجحسام، كـه عـلماى اقـتصـاد يـعنى در واقتع،
 بهوجود مـى آورنل.

 هعتقل بودنل؛ دسمى شان اين بود كه آن صشخره بزرگُ را سـوراخ كنتد تا از دل آن چشـمهه هاى آب ححياتبـخشى جارى شـود كه سعادت آدمى را با خود بياورد.
 مطالفعه و بررسـى مىىكردنل و بر مباحث حقوق بشـر، كه در اثقالبـ كـيـير فرانسه اعلام شـلهه بود، بحثهايى در مورد حقوق زن و حقوق كودكان را |فزوده بودنل. بـا آنكــهه مـا در ايـنـجا، بـهدلايل گـوناگـونا در مسـائل مـورد نـظر ((سـوسياليسـم)" بححث جامع و موشكافانهاى نـمىكنيهم، امـا بـهطلرح مسـأله الساسى مىتر دازبـم• مسألُّهُ نخست:
\[
\begin{aligned}
& \text { توليد ثروت. } \\
& \text { مستألةُ دوم: } \\
& \text { توزيع ثروت } \\
& \text { مسألئلة اول بهموضوع كار مییر دازد. }
\end{aligned}
\]

اگر نيروهاى خوب به كاركرفتنه شوند أتندار و شوكت جامعه را دريى
دارند.
و اگرَ ثُروت درست توزيع شُود، الكراد جامعه بهسعادت میرسندا توزيع و تقسيبم و درآمدها بايلد عادلانه باشُدل، نه مســاوى. مسـاوات واقتى، در عدالت است


 آزاد باشلـد و ملت بزرك و و توانان.








اثرى ديلد نمى شود.
 خراهلـ كرد، اما اشتتباه در همينجاست، تـقسيـم اراضـى نـيروى تـوليلد را
|

درهم می شُكنل. تقسيم مساوى، حس رقابت را از بين مىبردا و دز نتيجه ذوقى برأى كار كردن نمى مانل. اين نوع توزبع و تـقسيمه، بـهكـار قـصابها
 نمى توان بذيرڤت. نابود كردن ثروت، با تقسيم آن متفاوت است.
 مطلوب برسنـ. اين دو راه حل, بايلد با همليگگ, و دركـنار هــمديگر قـرار
كيرند ،

اگر از اين دو مسأله فقط بهيكى بير دازيلى، انگگلستان خراهيل شل يـا
 دارای قدرتى كه تنها بهثروت متكى اسـت در اين صـورنتّ ثروتمنلـ بليدى خواهيل شد و يا بهجبر از بين خراميل رفتا هـهـيجنانكه دولتت ونيز بهاين
 سـرنوشتتى در انتظار انگُلستان است. دنيا نيز نظلارهگر مرگى شـما خواهــا

 معلوم است كه وقتى ما از ونيز و انگلستتان حرف مى زنيمه منظور مان مردم اين سرزمينها نيستتند، بلكه ساشخت اجتهماعى آنها را در نظر داريـمر.
 وكرنه ملتها هميشه براى ها دسترم و عزيزنله. اگر حـكـوهت ونـيز از بــين
 تطعاً سقوط خخواهد كرد، الما هلت انگلستان زوالْ نمى بلذيرد. حالا كه اين
 گفتيم كه اين هر دو مسأله را بـا هـم حـل كـنـمَّ بـهدارا شـجاعت و

Oligarchie . 1 اختيارات را بهدنست دارند.
 ثوى از ضتعيف يايان دهيل. از حسادت ناعادلاتهُ كسى كه در ابـتدانى راه اسـت، نسبت بهكسىى كه بهانتهاى راه كاميابى رسيده جـلوكيرى كـنيل. از روى حسابب و برادروأر، براى كار دستمزد معين كنيل. آموزشّ رايگان و اجبأرى زا براى كودكان بهو جود بياوريل.
 را به كار واداريل. و در عين حالْ مغزها را روشسن سازيبد تا بهتر بينديشند.
 مالكيت را بهصوردت حاكميت ملت درآوريد. اما مالكيت را بهكلى از بين نبريل، بلكه كارى كنيـد كه همهُ افرإد ملت بى استثئاء در حل خـود مـالى باشند. اين هوضوع را در چخند كلمه خالاصه كنيم: توليـد ثروت را را بياموزيد
 مادى و عظمـت اخلاتى، تو أماً نصيب شـمـا خواهـد شد شد و آن آن وقت درخور


 ذهنها نيز جنين تصويرى از آن برجاى مانـلـه بود. كو شـشـى برد ستايث آميز و تلاشتى مقلدس. اين نظريهها، ابين فرضيهها، و اين مقاوعتها، نـضايى بـهوجود آورده
 درك كرده بود كه بايد تدبير و سياسـت تازهاى برأى كتيوردازى برگزيند؛ سياست كه در مين سسازش بـا سـياستهاكا دوران گـذشته، بـا آرمـانهاى











تاريكى انبوهى افق را مـى يوشاند؛ و ايـن تـاريكى دم بـهدم نـز ديكتر

 سركوب شـده بود، بهحركت درمى آمل و به جوش و غليان مى افتناد. با آنكيه




 مى گذاشت.





 را از تخت سلطنت بردارد؛ همچچنانكه فرانسويها بـوريُنه ها زا طـرد كـرده
 آّورده بود، كه بهنام الرتُن كُّنده دعرون بود.
2. Nassau

بودند. بلزيكى كي تخت سلعلنت را بهيكى فرانسوى داده بوده، اينكا آن را را


















 تاربكى فضا مى افزودنئل.
(INY._IVGV) ، Benjanin constant . مؤلف رمان معرون آدائـ.
duclesse de Berry .Y كري مردم وانده Vendee، را بهئـورشٌ وادارارد.
(
وتايعى كه تاريخ را مىى






 مىكرد.
 بهجوشُ و خروش مى آمل.
 ميخانه عجيب مى نمايل ـ با وقار بودند و طو رانى


 داشتند كه دور از انظار، كارگُران بشت درهاى بسته، و در اين پِـتوهاى
1. Charonne

ناشناخته، قسم مى خوردند كه برائى پيكار آماده باشُنـل، و بهمحض آنكه
 بزنند. و معمولا بعد از آنكه كارگرى قسـم مـى خور رد و متـعهلد مـى شـدي،









(اينها با دولت سر جنگى و دعوا دارند."














 را زير لب تكرار میكرد. كاركران چنان به هيجان آمـلده بـودنل. كـه روزى يكى از آنها در ميخانه فرياد زد: (اما اسدلحه نلاريم.") و يكـى از از رفـقا در جوابش گفت: (اما نداريم، سربازها دارنل.")' و در واقع بیى آنكه تـرديلى


 نـمـى آورند.

نـمى شــلـ.


 در اين أجتهأع حضهور يابِلـ. و در. سسخترانيها و بحثها شـركت داشته باشـلـ.
 مى ايستادنل. كروهى أز اين افــراد بـا شسور و اشــتياق بـهايـن اجـتـماعات می آملدند، ولى عدهاى نيز فقط از روى كتجكاوى و شايل بهاينـ علت كه تاللر اجتماعات در سر راهشـان بود، براى شـنيلن سخنرانيها مى آملدنل؛ و



مى.بو مـيـدنل.
وتايع ديگُرى هم در اين روزها روى مى داد كه بعنى دار بو.د.

 2هـت شـما میگیريبم.




 كاسكت يكى از كاركران مى ريختتند.













 صداى بلند خوانـ. حرفهاى او عجيب و اسمرارآمسيز بـود؛ كَويى نيروى

\section*{1. Cotte}
(Quenisset . Y بسـران لونُى نبليبِ را داتُـت.
3. Butot
4. Lenoir

ISFA / /.. وقابيى كه ناربخ رامىسازند

 در شـنوندگان اثر گذاشته بود، در اين مايهما بودنل: \#|فكار و عقايلد ما را

 ا...برخورد با اين مشكالات بعضیى از رفقاى ما را بهعقب تثينى واداشتته، و

 عمـل كرده يا عقب نـُــسـت و منفعل شد؛ يا انقلابى بود يا بر ضل انقلاب،

 نيستيمه هـا را كنار بگذاريد. اما تا آن موقع با ما هـراه باشيلد و دسـت يارى
 محل به كارهاى شـجاعانهترى دست مىزدنلـ، كه از بس بـى بیروا بـودند، مسردم




 خائن ا... لر موقعى كه ما بايد از عقل و منطق ححرف بزنيهم، دسـت جحبى ها مى خواهند انقالاب راه بيندازنل؛ و بـراى آنكـه آبـروشيان نـرود خـود را دموكرات جا مىزنثد. هر وتت كه بايل از جـا بـحنبنذه بهدروغ مىگريند كه طرفدار ســلطنتـم. هـمشـهريان! كـاركران!... جــهـهوريخواهـان جـانورانـى

هستند كه روى دو با راه مـىدونل. بهجمهوريبخواهان اعتماد نكنيد! كارگرى از ميان جمـع فرياد زد: (اساكت شو!. مردكى جاسوس!!")

و فرياد او بهسخنرانى, آن مرد پايان داد.
و هر روز حوادث مرموزى اتفاق مى افتاد.
در غروب آفناب، كارگرى كه از نزديك آبراه محكَشـشت مرد آراسته و

 مى شناسـم. من مأمور كميته|م. بهتو سورءظن دارم. حواست بـمع باشد كه


 ميخانه هـا، بلكه در كو جه و خيابان بهحرفهای مردم گـوش مـى
 بافنلدهاى بهيكـ نجار گُفته بود: ا(اترتيبى بلـه كه زوتـر بـهعضـويت تـبولت
نجار گفته بود: "هرا بايد اين كار را بكنم؟؟"

كارگر بافنده جواب داده بود: لاحون بهزودى هـهـ دسـت بـهاسـلحه
مى.برنذ.")
و شنيلده بودند كه دو رهگذر چارهبوش حرفهاى گندهتر از دهـانشـان
مىزنند كه شنونده را بهياد شورشيان زاكرى' همى اند|ختـ: كى به ما حككو مت هى كند.

لونى فيليب.
نه. بررززوازى.




> بودند، و هركس گر سنـه باشـد. حق با اوست.

و شـنيله بودند كه رهگذرى بهرفيقش گفته بود: (ابراى حــمله نـقثنهُ
خوبى داريم.
 تِمباتمه زدهاند و دوستانه با همديگر گفت و گو مىكينّل. يكى از از آنها گفته
 باششد كه در پاریس گردش بكند.
(او") حهه كسى بود؟ بههر روى اين كلمات مشكوك بود و تهديدآّميز.



 در سايهاى از ابهام فرو رفته بودنل. بعلدها يكى از متهمان در جـواب


و اين جوابر، سيدهاى رنْيس ناشناخته را در هالهأى از شكوه و ابهت

 بى اساس و بیىايايه فراتر نمى رفت. اما كاهى مداركى بهدست مى آمل كه با حرفهاى بى اسـاس و شايعات متفاوت بود.

 كاغذى ديلد كه كلماتى روى آن نوشته شده بود. آن را بـرداشتث، و ايـن
1. Troone
2. Saint - Eustache
3. Aug
4. Reuily

جممله ها رادر آن صفحه كاتِذ خحوانتل: "ارهبرى بايل تلـيرهايى به كار ببرد تا مانع بسيج افراد در سازمانهاى

مختلف نتشود.|"
در حاشُيه كاغذ نو شته شلده بود:
 تننگ در انبار يكى اسلحهفروشى ذخـره شـده أست. حال آنكه در بخش سازمانى ما اصصلاُ اسلححه وجود ندارد.ه و امـا بِيزى كه نجار راكنجكاوتر كرد، و بهفكر انداخت كه آن كاضذ را به همسايگانت نشان بدهلها اين بود كه جـند قدم دورتر از جايـى كــه ايـن كاغذ را يیيا كرده بود، كاغذ ديگرى روى زهين افـتاده بـود كـه هـطالب عجيبـتر و يرمعناترى روى آن نوشته شده بود. و ما عين آن نامه راه براى آنكه در تاريخ بهانله در اين جا مـى آوريمه'
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline بك & 3 & ص & ب & \begin{tabular}{l}
اين صورت را بحوانيلد و از بركنيل، و سيس آن را الز بين بريريد. بهبقية اعضاء هـم توصيه كنيد كه بعد از آنككه \\
دستورات كتبى را خخواندند، مطالبن را از بركننله و كاغذ را از بين ببرند. درود ما را بـذيريد. \\
\(\rfloor\) \\
با.T.T.
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}

كسـانى كه آن روز بهاين نوشته ها دست يافته بودنذ، بـلـهما دانستيلد كه هعنى واقعى حروفى كه در تسـمت جـب اين كاغذ در چهار ستون نوشتّه شلده بهترتيب دسته هاى بِانصدنفرى ـ صدلنفرى - ده نفرى - يسشتاز است
1. Foubourg-Poissonniere

وتابيعى كه تاريخ رامىيمازند ر .../ \(1 \Delta F q\)







مارسىـيز
سووه. مردُم. ميشل .كينكايوا. شمشيري، هُشُ
مارسو. پالاتون. آرير - سِكَ
ورشو. تيلى، بلندگوى. لويويورلِر'

 "حقوق بشر") بود، و نام رؤساى حوزههها و محل زندگى آنها. و امروز كهـ

\footnotetext{
I 1
}
\[
\begin{aligned}
& \text { اونيه. بلانثار. آبرسسك. } 9 . \\
& \text { بارا. سوآز. سال أُكُنت. } \\
& \text { كوس يسكو. أُبرى قصاب؟ } \\
& \text { زیى. زیى إِ.ر. } \\
& \text { كالوس. كراكوس. } \\
& \text { حق تجديد نظر. دوفورن. فور }
\end{aligned}
\]

سـالها از آن روزگار گذشته، و اين گُونه حیيزها بهتاريخ ييوسته، مى توان اين









جدابود و در كـار آنها، نوشُته شـده بوده

در صورت مجلس بازرستى مأُموران پيليس از دكان، نوشته بودند كه آن
كثـو بوى باروت مى داد.


 با تعدادى اوراق جاپيى بهامضاى لائوتيرّ، و متن سرود انقلابى (اكارگران!

1. Popincourt

3. Lahautiere

رقايعى كه تاريغ دامى مازنلد د .../ |



 مسلح شدهدهاند.
روزى ديگر دريك خيابان بين پرلالشز و راهبند تزؤون، يعنى در جايى

















1. Gallain

كوجه بُوبورگ' 'كثـته شُد، با غرور و افتخار مى گفت كه هغتصد فثـنگ و بيست تفنگ در خانهُ خود دارد.
و روزى از روزها مقامات مسئول مطلع شدند كه در حـورمـهُ بـاريس تعذادى تفنگ با دوبست هزار فنـنـگ بين عدهاى توزيع شده است. هفتئ بعـد از آن، سى هزار فشنگى ديگر توزيع شـد، و جالب آن بود كه مأموران
 درآورند .در اين كندوكاوها تنها يكـ ناهـه بهدست مأموران افتناد كه در آن


 و بیسر و صدا بود. آرامآرامه شـورسى دامنـددارتر مى شلـ. اين بحران، كه


 درست هثل اين كه أز كسى بپرسند: پاحال و احوال زنتان هجطور است؟"
 وقت حمله شـروع مى شود؟" و مغازهدار ديگُرى مى كـفت: ا(ابهزودى حمـله



مى داد.

به هر تقدير تب انقلابى بهجان مردم افنتاده بود. در فرانسه جايى نبود كه از اين قاعده هستثنى باشـد، شـريانها در هـهـ جا بهتشش افتاده بود؛ و مثل لكههأيى كه در بعضى از بيماريها همهُ بدن آدمـى را بـر مـى كـند، شـبـكئ

رمّابعى كه تاربخ رالمىسازند د ... / \(1 \Delta \Delta r\)

سازمانهاى زيرزهينى در سراسر كشور گـسترده شده بـود. ازدل ســازمان
 بيرون آمل. اين گروهه در بالاى أعلاميهها و دستورهایى حزبىانى، تاربخ روز و ماه و سالل راه بهأين صورت مىنوشت: ماه خلوويوز'، سال خحهلم غصر جـههروى و اين همان كروهى بود كه دادگاهها حكمم انحالک آَن را صادر كردنل. ولىى اين احكام بیى ثمر بود، و اين گروه بهحيات خحود أدامهـ داد. و همين گروه بود كه دستورهاى خحود را بهشاشهه های زيـردسـت، بـا

كلماتى أين جنين معنىیدار، و ر مزیى را إبلاغ میىرد.
سرنيزهها
بانگ نآترس.
توبت خططر.
كلاه سرخ آزادى.
ان زانويه.
زَندهيوشان.
قلـ م بهريش.
رو.يسبير.
برابرى.
خوب خر|هلد شـد.
كروه لاحقوق بشر" را سازمان (إقدام" بهوجود آورده كه اعـضاى آن كسانى بودنل بیى آرام و بى قُرار، و از هيج تحيز باكى نداشمتيند و بهامستقبال. خطر مى, فتتنل. سازمانهای ديگرى نيز بودنل كه فـرعى بـودنلـ، و ســعى



Pluviose . 1
2. Gaulaise

شهرداريها"ا از اين جمله بودند؛ و گروههاى نرعى ديگرى مانند پانجـمن


 مى شدند: طرفداران برابرىا، كمونيستها، و اصلاح طلبلان عدها طاى نيز ارتش باستيل' را تشـكيل داده بودند كه گرومى بودنل تعليمات نظامى ديله، و
 سرجر خخه بودند، و هر ده نغر زير فرمان يكى گروهبان، و هر بـيـست نـغر

 نفر از افراد ارتتش خـود را نــمى شناختا. و ايـن مـــازمان در عـين تـهوّرط،
 اسـت. كميتن مركزى اين جمعيت دو بازو داشت: يكى گروه (|اقدام)" بود،

 جمـهوريخواهان جا زده بود كه كارش زود بهرسوايـى كثــيلد، و افـراد آن طرد شـدنل.



 كردهايم.
 بسيار برجــبـب و جـوش بـود. مـلـرسهها هـم، مـانند حـومهُ بـاريس، بـا


غوغاهاى انقفالابى آشُنأ شلده بودند. دانششجويان در كافهاى در كوجهُ سنـت




 سازمانها، تا جايى كه امكان داشتّ، سـعى مىكردند نعاليتهاى علنى هم داسُته باشند. و برای آنكه بـى يروأيى أين مبارزان را دريابيم، بـى مناسبت نيسـت كه چند سطر از متن بازجويى يكى از اين افراد را در دادرسـيهایى بعدى بازخرانى كنيم: اين گروه در كجا تشكيل جلسه مى دادند؟ در كو حـهُ لابهُ
در كدام خانه؟ در خانهاای در أواسط آن كوجهه جند شاخه از سازمان در آنجا جلسه داشتتنلد؟ فقط يك شاخه

كد|مششان؟
مانوئل
ريُيس آن شاخه كى بود؟

شـما جوأنتر از آلن هستيلد كه حخْين هسنوليت مهمى را بهغهله بگيريل.
ان كاز كميته دستور مىزگرفتيد.
\begin{tabular}{lll} 
1. Saint Hyacinthe & 2. Scpt Billards & 3. Angers \\
4. Mondetour & 5. Coninthe & 6. ruede la Paix
\end{tabular}







 و جمعأ وضع اين جنين برد.









 در يـى دارند.






دوران انتالب، بينوايى هم علت است و هم معلول. ضربههاي بـينوايـى بهسوى خود او بازمى گردده و اين مردم بينوا، كه جاننـان ير الز تـقوى و و غـرور بـود، و شـور و شــوق سـوزان خـود رادر قـلبهايشان بـنهان نگـاه


 آنتوان، كه بهانبار باروت رنجها و آرزوها تبـلد يل شــلـه بـوداد مـملوم نـبود جچگونه انفجارى روى خواهلد داد.
ميخانههاى حومـهُ سنتآنتوان، كه تا حـال حــنـ ين بـار وحـفـشان را
 از سخخنان يرشور بادهنوشان ييشّ از شـراب هست می شود. گويى در آنها
 كه قلب و روح بادهنوشان را ليريز دمىكرد، و آنحهـ در درونئـان بود بجلوه بزركترى مىيافت.
 دخحمهُ زن جادوگر ساخته شـده بود و همه معتقد بودند كه با ارواح مقـد در ارتباط است. در آن خخرابـات، مـيزهايش سـه پــايه بـودنلد، و شــرابـى
 حومهُّ سنت آنتوان جـايگاه ذـخـاير هـلت أسـت. در آنـجا لرزههـاى
 مىىكند و قدرت كامل را بهدست دارنل. اين قذرت كامل نيز ممكن است مرتكب خلاف شود؛ ممكن است مأنتل ديگر قد رتمندان اشتباه كند؛ اما چچتين قدرتى، حتى اگر گمراه شود، بزرگّ مى مـاند، از او جـان بايد سخنى
(


كفت كه درباره اينجنس '، غول نابينا، سخن گِتنهانن.

 مى گذاشتند؛ و گاهى برعكس، گروههاى دانا و قهرمان، با شور و شوق، به خيابانها مى ريختنـد،




 هـدلى و مساعدت اجتماعى براى زنان، آزادىى، برابرى، بـرادرى، زنـان براى همه؛ و ترفى وتعادلى براى همه. آنها زُوليدهموى بودند و پارهبرش،


 تكانهاى وحشتانگگيز، از جا حركت بدهند و بهسوى آسايش و آرامش بهشتى ببرنل؛ بهوحشيان مى داندثلد، اما رها بايى بخشت بودند؛ نقاب ظلمت بر حهره داثتنل و در جستوجوى روشنايى بودنل. و اما در آن سسو، و در روبـهروى أيـن مـردان، كـه وحشـى بـودنل و و وحشتناكه، اما در طلب نيكى بودند، كسان ديگرى بودند كه خــوشرو و خندان مـى نمودند، لبـاس مـليلهدوزى مـى يوشيدنلـ و ســرايـايشان را بـا نوارهاى زيبا و رنگين زر تار مى آراستنلـ، و جورابهايشان ابريشمين بوديا و و

Monstum hortendum informe,ingens, cui lumen ademptum..



 شيرين دربارء: گذشته هاى دور و قرون وسطى حرف میىزدند، 3 از تعصب
 صـداى آهستا و در كمـال أدب، شـمشتير و تل هيزم و جوبهُ دار را براءى أين
 وحشيان تملن و متمدنان توحش، يكى را انتخاب كنيم، تطعاُ وحشّيان را بهآن متملنان ترجيح خواهيم داد.
اما بهلطف خلداونلـ، انتخاب ديعرى،، جز اين دو، نيز مسمكن است.
 استبداد مى خواهيم و نه ترور وحشت، ما مـى خواهـيـم بـهترقى و تـعاللى برسيم. از شيب مـلايـم نيز مى توان بهتله رفت انـي
 خلداوند اسست.

\footnotetext{
 أَويزان كردن.
}














 استراحت آنهامست، روز جهارسنبه است. اين طور نيست. فويى؟... شُها

آنزولرالي و دستبارانش / | آلي







 بهعهدهُ من.
\[
\begin{aligned}
& \text { اما كار مههترى هم داريهم غيراز اين خيزه ها } \\
& \text { كمبفر يرسيل: "اجه كارى؟؟" } \\
& \text { قضيه مربوط است بهاطراف راهبند مِن ه }
\end{aligned}
\]

و كمى بهفكر فرو رفت و سهس گفت: لادر اططراف راهبند مِن، گرورهى از سنگتراشطان و نقاشان ساختمان و كاركران تراشكار زندكى مى وكنند، كه





 بلد مل و دوباره آنها را سر شوت بياورد. من ماريوس را برایى اين كار در نظر
1. Glaciere
2. Estrapade
3. Grenelle - Saint - Honore
4. Dupuviren
5. Maine
6. Richefeu

 گرانتر كفت: (إبس من جهه كارهام؟") تو؟
بله من.
تو مى خوامى بروى و براى جمهورى تبليغ كنى ؟ مى خواهى دلهاى سرد راگرم كنى؟ تو؟
من جه عيبى دارم
تا حالا نديله بودم كه دنبال كار مفيد و بهدردبخخورى بروى. مى خرامب خو دم را المتحان كنم.

جحرا بهتو ايمان دانرم.
بس مى خوامی برایى من كار بكنى؟

مىزنم.
بهتر است در كارهایى ما دخالت نكنى . بهتر است بروى آن قدر عرق
بخورى تا ديغر نفست درنيايد.

 جور كارها را نذارى.








 مى خواهى بهآنها جها بـكويى؟


بله... تضاوت تو در مورد من عادلابنه نيست. وتتى كه من خـو مـودم را
جمع و جور كثم و بخواهم كارى انجام





 نتهمى طرفدار انقلابم. عرضهاش را دارم كه شُش ساعت تمام دربارهُ اين
1. assas
2. cherche-Midi

Vielles - Tuileries . Y





چجيزها سخنرانى كنم. آنزولراس كفت: آكرانتر! جلى باش! با





 دستهايش را روى جليقف سرخ خود كذاشتـه بود، جلوتر رفت و در در كوش آنزولراس كفت: (اخاطرجهمع باش!")
 دحكم و مصـمـ از كانه بيرون رفتـ.

 دور هم جمع مى ثــدندا



 تولدى دوباره مى انجامامل.





آورد و بهدنيا اعلام كند: ((فرانسه اينك از آن من است، و وبراى بقيهُ جهان تا









 كه كرانتر در آنجا جه می كند.

 فرو رفته بود، نظرى انداخت





 مى كفتنا بهذهن مى سیرد. كه تقريباً اين حنين بود: جفت شُش جهار
خوك!!... ديگر ندارم. ديگر كارت تمام است، دُو


هنت تا بييـتر
با اين، مىشوم بيست و دو (در فكر فرو مى موود) يبيت و دو!

بازى عوض مى شد.
بِاز هـم، دُو.
آسى!
آس، بسيار خوب، بنج.
من كه ندادم.
گمانم تو اين را بازى كردى.
درست است.
سفيد
- جحه شانسى! آها... شانـس آوردى (مدتى بهفكر فرو میرود)، دو.

آس
نه ينجّ، نه آسّ. افتادى توى هجحل.
دومينور
لعنت بر اين شُانس!


0
مزدعגٔ جكاوك

ماريوس تا لحظةٔ آخر شاهل بود كه جـگونه تنارديه، خـود در دامـى مى افتاد كه براى آقاى سقيل مو گسترده بود. بعد از آنكه بازرس زاز اور از وبرانسـرأ گوربو ييرون رفت و زند|نيانش را با سه درشكه بههـمراه برد،
 نه بعلازظهر بود؛ به خانهُ كورخراكِ رفت. كورفراك ديگر ساكن كارتيه لاتن نبود، بلكه أز مدتى يبيش البهد لايل
 بود كه روح عصيان در گوشه و كنارش نفوذ كرده بود. ماريوس آن شُب
 تشـك"رختتخوابُّ را درآورد و روى زهين گسترد و گفـت: پاين هـم جـاى خواب تو! روز بعله مـاريوس ساعت هفت صـبح بلويرانسـرأى گوربو بازگئـت و اجاره بها و يلهيهاى خود را بهننه بوگُن ثرداختى، و كتابها و تحتخوابـ و ميز و كمد و صندليهايشى را در يكى گارى دستى باركرد و، بیى آنكه نشتانى
 ساحت بعد، وقتى بازرس زأور به آنجها آمد تا از او نيز بازجويى كتله، اثرى
1. Verrerie
/ IAV.

نيافت. نته بوگُن بهاو گفت: الاثاثشُ را برداشَت و از اينـجِا رفت.
 افـتاده بـودنل هـهـدست بـوده، و گـاهى كـه بـا زنـان سـرايــلـار آن مــحل هى نشسست و درددل میکرد، بهآنها مىكفت: (اكى باور مىكرد كه جوانى
 بتحه ها بود.ل مـاريوس بواى رفتن از آن هححل، دو دليل داشت: اول آنكه،
 را ديله بود، كه حتتى از سيمـاى كريه ثر'وتمنلدان ستمگكر نيز ترسناكتر بود؛ دليل دوم آنكه، نمـى خوالستت در جـريان دادرسـى تــارديـها كـه احـتـمالًا عو اقّب بلى برأى آن هرد داشت، شركت داشته باشـلـ بازرس زاور گمـان مىكرد اين جو انكـ، كه سحتى نام او را فراموشَ كرده بود، ترسيله و گريتخته است. و حتى تصورش اين بود كه در زمان وتوع حوادشت در اتاق خود نبوده. با اين حاله جسـت و جويدى كرد بلكه بتواند او را بازلابلـ، و بهجايى نرسيل. يك ماه گذُست؛ يك ماه ديگر نيز گذشت. ماريوس هـنوز در خــانهُ كورفراك بود، و از طريت يكى از كـارآمـوزان وكـالت دادگـــترى، كـهـه از الحوال زنلدانيان و جنايتكاران با اطلـالع بـوده خـبردار شـــد كـه تــنارديه را بهزندان انغرادى بردهاند. از آن پس، هر هغته بهزندان فُوربِن مسىرنت و "ينج فرانكـ بهنام تنارديه، بهدنتر زندان میى داد. ماريوس كه در اين روزها درآملى نلاشت، غالباً اين پنج فرانكها رالز كر رفراك بهقرض مى, كورفراكى كه آنها را به ماربوس همى داد، و هم براى تنارديه كه آنها را مرتباً از



| AV| / كزرعأجكاوك
 در تاريكى اسـرار نرو رفته بود، و او كوركورانه بههر سو همى رفت و بهسجايى نهى دسيل. در يكـ لحظله، از نزديك، در آن تاريكى هولناكـ، دخترى راكه دوست میىداشّت و مردى را كه گويى بلر آن دختر بودا و هر دو براى او
 گمـان برده بود كه ديگر بهآنها رسيلده أست و همى وتواند مراد و مقصود ر را در
 تلمى او محو كرده بود. ديگر نزر ضعيفى در اين تاريكى نتأبيله بود كه
 بهحقيقتى دست يابل. قبلاً نام پاور رسوله" را براى آن دختر أنتخاب كـرده بود، ولى از زيان تنارديه شنيلهه بود كه نامش چجكاوكـ بوده؛ و جكاوكى نام مستخرهاى بود. حتماً آن دختر نام ديگرى داشتنه. درباره مرددى كه گـمان

 كه در اطرافـ انو اليل ديله بود. گاهى به| اين نكر مى افتاد كه آن كارگر سفيد موى كسـى جـز او نـبوده الست. جحـرا لبـاس كـارگران پـو شـيلده بـود؟ آيـا مى خواست ناشناس يـماند؟ وانگهى آّایى سفيد موى را الز پس روزنه در



 ملعى بود او را ديلهه و مى شئاخته، أو بود؟ مهكن بود تتارديه اشتباه كرده

 كه در دلسُ جنين عشقى جاى گرفته بود، خشــهانت هـه جـا را تـاريك

 كرده بود و خط نور رالاز دست داده بود. طبعاً شـعلهأى كه ما را مى سوزاند
 نور هدايت بیىاعتنا بودا و هرگزَ با خود نمى گفت كه اگر جنين و حنان كرده


 بهجست و جوى أو برود.
 بى اهتمأدى كامل، در مـه نغوذ نآذيرى فرو رفته بود؛ ديلـار دوبـارهُ او را آرزو مىىرد، اما حندان بها آن اميلدوار نبود.
 نفس يخ زدهُ فقر را در نزديكى خود و در بشـت سر خود أحساس مى ديكرد. در اين گرفتاربها، هلتى از كار بازمانده بود؛ و هيجّ پیيز خطرناكتر از آ آن تيست كه آدمى از كار باز بماند! جون عادت بها كاركردن با اين وضع از بين میروو د، عادتى كه آسان نمى شود رهمـايش كـرد؛ و بـهدشوارى بمى توان دوباره بهدستش آورد.




 بيونذ میدهد و زواياى انديشـه را درست و بهقاعلده مى سازد. اما زيـاده روى در تخيل، آدمـى رادر آن فـرو مـىبرد و غـرت مـىكند. بـهحال آن

كارگرى بايل أفسوس خورد كه تفكر را كنار مىكذأرد تا در تـخيل غـرق

 هـين جاست.
انديشـه، كارِ هوش و درك آدمى است، و خيالل كارِ ميل و هـوس او او.
 غذا بگذاربم.








 نحوستبار است، و وسـخاوت و دست و و دل بـازى خـوب است است و قـابل

 سر بر مى آورند.



 خيالبافى كند، روزى میرسد كه از خانه بيرون مى رود تا خود را راد در آب
غرق كند.

زياده روى در تخيل، افـرادى جـون اسكـوس '، و لبـراّ را بـهوجود
مى آورد.


















 بهفكر من است. فكر او در قلبم اتث مىگذاردا) و بعد از كمى تأمـلـ، ايـن






 نويُتن (الاو)، نام داده باده بود.




 با صداقت و بهجا سخن مى بلند نظرى و وسيـت انديشه در آميخته بود. با اين وصفـ، هيج جيز را ناديلـي








 رسيد و با خود مىكفت:


















 مزرعهُ جكاوك.
رهگگذر سبس مكثى كرد و كفت: الادر اينجا بود كه اولباكى آن دختر
(. Ruysdael، نــقاشُ مــروفـ هـلندى، كــه در نـقاثشى مـناظر طـبيسى هـهارت داشت (lyAr_lgra)
2.Sourds-Muets

|AYV / مزرعئجكاوكى





 ذمن او جاى (أورسوله" را گرفته بود. و آل روز بیىدليل بهتش زده بوده و


 و از آٓن پِس همه روز بهمزرعه جكاوكــ مى آمـ.


هرورش نطفئ جنايات در بطن زندانها










 زندان مادنُرينت، فرستـادر.
نقص ديگر اين بيروزىى، آن بود كه وتتى تبهكارانان را از ويروانسـراى



Nemorin . 1

 بخار شـده و بههرا رنته بود يا الز ميان انگشتـأنشان بيرون لغزي تَرَكهاى كف درشكه فرو رفته و فرار كـرده بـودا هـيـيج كس حـرف قـانع
 رسيدند، كالكزوس در ميان بازداشتيها نبود، قطعاً در اين قضيه يا دست
 برفى در تاريكى شب آبب شـده و بهزمين فرو رفته بوده، يا در ميان پاسبانها شريك و همدستى داشت؟ آيا أين هرد معماى دو جانـيهأى بود كه هـم در

 داشت و در عقب پنجه در پاسداران حكومتت؟ زأور اين گـونه چحـيزها را

 اسرار كار بـليس خـبر داشـتند، و مـصلحت را از او بـيينستر مسى دانسـتنـد. كلاكزوس از تبهكارانى بود كه همى توانست مأمور خوبى نيز باشلد. ختنين
 براى پليس قابل تحسين، و از اين جاسو سـان دو جانبه در مـيان تـبهكاران

 خشَـــين بود.




اما راستى او وكيل دادكِيترى بود؟ برا
بههر حال، بازبر سـى ها و تحقيقات سُسوع شد.
/ 1

بازبرسى مصلحتـ را در أين ديل كه يكى از أفراد دارو دسـتهُ جـاترون مينتت را، كه برگّو و دهن لثق بوده مانند ديگُران بهزندان انْرادى نغرستد.
 ديوانى در كرجّهُ پتى بانكيه ديـله بـود. بـهصالاحـديل بـازبرس، او را در محوطهُ بازداشتگاه شارلمانى نگاه داشتند، و مأموران با دتت زير نظرش

كرفتيند.
و اين، همان تبهكارى بود كه سالها بعل، از نام آوران زندان فُوردس شـ
 نو میىگتند؛ و اما كارمندان ادارى، آن را سَن برنار میى ناميلدنل، و دزدان، آن راگو دال شيران نام داده بودنل ديوارهايش مرطوبـ و پوسيله بود؛ و در
 بود و حالУ آن را آورده و در ديوار بازداشتگاه كار گذاشته بـودنل، تستتن سنگگى بود كه اين نام و تاريخ بهيادگار، با يكـ ميخ روى آن كنله شله بود: |へ||- برؤُر
 اين بروزذن، كه سالها يِشث در |A| در كنج آلْ بازداشتگاه اثتاده بود، و مـا در ماجراى ويرانسرایى گوربوء جز در يكىى دو لحظهُ كـرتاه، از او سسخن نگغتيم، مردى بود زبر و زرنگى و حقه باز و تردستـ، اما در ظاهر بسيار



بمانل، و او را بهزندان انفرادى نفرستاده بود. اما دزدان، حتى وقتى كه بههنگگ عدالت گرفتار شونذه دسـت از كار بر
 سال كه بهجربى بهزندان اقتادهانذ، وسايل و البزار جرم ديگرى را فراهم مى آورند! درمست مثل نقاشان هنرمندى كه تابلويى را تمأم كردهانل و در

خرورش نطفأجنايات دربطنزندانها / | \(|\Delta A|\)
 ديگُرى نقاشى كنند.
بروزن چحنين وانمود دیىكرد كه در زندان دیار بهت و حـيرت شــلـه

 و به كاغذى خیره میشـد كه نام و بهاى خوردنيها را روى آن نوشُته و در كنار دربیحه بهديوار چسبانلده بودند، و با (اسير بهبهاى Yو سانتيم|" شروع


 و میکفت: تب كردام، و اصرأر مىكرد كه، اگر يكى الز بيست و هشـت تخت بيهار متتان زندان خالى شده، او را به آنجا ببرند. امـا در اواسط ماه فوريه، مليران زنلدان متوجـه شـلند كه برورُن، ايـن
 گرفته و نه بهنام خود، بلكه بهواسطه گیى از طرف سهه نفر از رنقاى خود، با
 دل بازيهايش باعث شـد كه سر نگهجان زندان بهاو شك يبرد و از كارش سـر در يياورد. بـ ای فهم ثضايا تحقيقاتى كردنلـ و با تو جه بهتعرفةه حق واسطله كرى، كه در زنلدان رسم شله بود، بـا|ين نتيجه رسبيلند كه بنجاه سو را بـهايـن ترتيب بهدسـت آورده أمـت بـرأى حـت وأسـطه كـرى در يك مسعامله در

 گرانترين نرخهاي وأسعه گرى بود و از اين طريت دريا فتـد كه أو با سه نفر از










 |فزودند.













1. Kruidenicr

برورش نظه'جنابات در بطن زندانها / MAY

زنــلانـيان بـهُپيغامى كـه روى كاغذ مـىنويسنل و در خــمير نـانى

 بهحياط زندان مـجاور، يـا كـو جههای اطـراف پـرتاب مـى كنـند. و ايـن در اصطلاح زندانيان، بهاين معنى است كه ((قـاصـله) را أز بـالاى انگـلمستان،



 هزدور و خبرحین بـيفتلد، آن را بـهدفتر زنـلـان همى.برد و بـهدست يـليس میىرساند. و اما اين بار "(قاصلده بهمقصلد رسيل، و گـيرندهُ آن كسـى جــز بـابهاز

سركردكان دار و دستهُ "إِاترون ميـته) نبود. اين لاقاصـله، كاغذى بود لوله شده، كه روى آن در جَند كلهـه نوشتهه شـلـه بود:
 دارد. و ايـسن هـسـان نـامهای بـود كـه بـروزُّن شـب بـيش در بسـترش آن را مى نوشت، و نگهبان شـب او را غافلگُير كرده بود.
 براى انجام اين منظور، يادد|ثتتى از زندان فورس بهزندان زنان سـالِّترِّ بغرستد، و بهدست زنتى كـه مـعشوقه|ث بـود و در آن مـوقع در زنــدان ساليترير بهسر مسحبرد، بـرسانلد، أيـن زن نـيز يـادداشـت را بـهزنى بـهنام مـانيرن، كـه آزاد بــود وللى بـليس در تـعقيبش بـوده رسـاند. مـانـيونا كـهـ خوانندگان ما ڤبلاُ نامش را شنيدهانلذ، با تنارديه آثنايیى دأشت، و سعى
/ \(1 \Delta \mathrm{~A} F\)

مىىكرد كه با إونين، بهشكلى تماس برقرار كند تا از اين راه بين زندان زنان


ارتباطلى بهو جود بياورد.
 خواهرش آزلما ارائه نشلده بود، بانزيس حكم آزادى آنها را صادر كرد؛ و مانيون كه از اين ماجرا باخبر شلهه بوده نزديكـ در زندان هادلُّونِت دركمبين نششست و يادداشت بروزنا و بابهها بـهدست او داد تـا كـارى راكـهـ از او خواسته|اند، بهانجحام برسانل.
الِّنين بهكرجه پِلوده رفت و آن بأغ راكه نرده هاى آهنين دآشت، پيلـا كرد و آن را زير نظر گرفت و همهُ اطراف آن را پاييد. او چچند روز در آن
 بيسكيـيت برأى مانيون بردا و مانيون نيز آن را بهدست معشو قهُ بابهه در
 زندانيان، بهآن معناست كه (ادر آن جا خبرى نيسترا). از اين ماجرا يكـ هفته نگـذشته بـود كـه وقـتى بـابهر! نـزد بـازبرسى

 گفت: (إيســكويت||") و بلدين كونه تو طئهُ جنايتى كه بروزُن در فورس آن را طرح ريزى كرده بود، عقيم مانل. كه غالباً بهتصور گره زدن يك رشته، رشتهُ ديگُرى بر آن مى افزاينل.
\(\underset{r}{ }\)
تجلى يك شبح در خانهُ آقاى مابُف

ماربوس بهـخانهُ كسى نمىرفتا، تنها گـاهى تصادفاً آقاى مـابُغت را مىديل.




ديگرى، أز اين پلهها پايِن مىرفت.









 حقوق ماهانهاش را نبرداخته بود. و بيشتر روزها جز همان يك دانه تخم







 همديگر میگذرانداند.










 آن هنگام، در حدود هئتناد سالد داشتـتي




استتخوانى كه جند ذزّه گوشت روى آن مانده بود، بيلا كرد؛ و ممين، شـام



 لانه خرگوش بود، و قسمت ديگرش











\section*{1. President Delancro}










روشنايی غروب، رفته رفته، كم مـى شــد و آتـجه در بـالا بـود بـهسفيدى













 شامعًاه صاف و زللالى بود. نمى دانم غروب

 بى باران است.





















بعد از آنكه هـطل اول خالى شدل، آن دختر سطل دومه و دستس سطلم










گفت: \#اففسرس كه بولى ندارم تا هحبت شمها را جبران كنم.")
 ـ دحترم! جه كار مى توانم بكنم؟ - بهمن بغوييل خاتهُ آقاكى ماريوس كجاست ــكدام آقاى مأريوس؟ من او را مى شـناسم؟

 آقاى مابُف در حافظه|شُ بيثتر كاويل و ناگـهان گَفت: „آها... بـله...

 ندأرم.")
در همان حال كه خم شده بود و شاخهایى از درخت آزاليا راكه خم شده بوده رأست مىكرد، دنبال مطلب راگرفت: پبله حاللا يادم آمل. بيثـتر
 برويل بهكرجئ كرولبارب'، نزديك مزرعه جكاوكه، يككى دو روز كـه آن



دختر الثرى نيست.
كمى ترسيله بود و با خود فكر مىىكرد: شأكر باغجه آبيارى نشـده بوده خيال مىكردم كه از نزاد جنْ و برى الستا."
 مثيغول بود. در آن دم كه خواب بهسراغ آدمى مى آيلد ـ مـانند آن بـرنده
 فكر آدمى در قالب رؤبا فرو مىرود تا از دنياى خواب عبور كـند، آقاى

تجلى يكى شُبح در خانزُ آفاى مابِّه / 1091

مالٌف در آن حال با خود مىگفت: لاشايل اين، الز همأن جتن و برىهانُى بود


. 1


\section*{تجلى يك شبح در مزرعئ حكاوك}















 و مباحتأثشان در آن موتع معردن بود.

تجلى بكى شُبح در مزرهi جكاركـ / 109Y


 اين گثشت و گذار از كار بازم مى دارد ه، أما هیىتفت و عمل نمى وكرد. و همه

روزكارش را رها مىكرد و از خانه بيرون مىرفت. هزرعهُ جكاوك حتى بيش از خانهُ كورفراك، جـا و مكـان او بـود؛ و
 كرولياربـ).
و آن روز از هغتمين درخخت كهى دور شـلـه و در كــنار رود كـوچكـ
 درختان فرو رفته بود.
 در مى آمل و بهـخود أو باز محىشتـ. اندو هـگين بود كه جرا بايلد گرفتار اين
 دم بهدم انتوهتر مىشـود. كمكمـ كارش بهجايى رسيلهه بود كه روشتايیى را نـىیديل. اما در آن هجوم افكار و خيالات عصجيب، از آنجچه اطرافـ أو محكذشت فافلز نـمى مانل. در پشــت سرّ و بيش دو، و در دو سـوى سـاحل روده سرو
 يرندگان را مى شنيل كه در لابـهلاى شـاخ و بـرك درخـتان بـا هـم حـرف
 شادمانهُ بِرندگان بوده و از سوى ديگر صداى كار و زسحمت آدميان، كه او را عهيقاً بهعالم رؤـيا، وتا ححدودى بهدنياى تفكر مىبردند. و الين دو صدا، بهر روى شاد و سـعادت آميز بودنل.


هدى گفت: (اخخوب شل كه ييد|تأن كردم.")
 بى خبر، بهاتاق او آملهه بود. و كسىى جز دختر تشارديه نبود، و حالل ديگر
 ظاهرش نقيرانهتر شـده بود، امـا زيـباتر؛ گـوبى دو قـــم بـهـهسوى تكـامـل برداشته بود؛ قلمى بهسوى فروغ زبـايى و تذمى بهسوى فقر و فلاكت. الين دختر، درست هـل هـمان روزی كه سرزدهه بهاتأقش آمـه بوده پابرهنه بود و پاره پوش؛ و در اين دو مـاه، رشخت او يارهتر شـلـه بود و خركينترا و و


 ذلتى؛ گويىى زنذان، اين حالات را بر بينوايحى او انزوده بود.
 هـلتـ' بهاو سرايتت كرده باشـلـ، بلكه در انبار كاه خوابيله بود و بـهايسن شكل در آملده بود. با همهُّ اين اوصافلـ، زيبا بود. بهراستى، أى جوانى! جهه ستارهُ تأبناكى

در اين هنگام كه ابيونين در برابر ماريوس إيسـتاده بـوده در صــورت
 روى لبهايش.
 بهزبان آٓمد: اآخخرش ييداتان كردم. آقاى مابُف اينسجا را نشانم داد. نشانى همـين بولوار زا داد مـدتى دنبالتان گثتتم. راستى مى دانيل من كجا بـردم؟ توى زندان. دو هفته زنلانى بودم. آزادم كردنل، خحون كارى نكرده بودم.

نجلى بك شُبِ در مزرعهُ جِكارك / 109

مراعات سن و سالم راكردنلـ، و گرنه دو ماهى طـول همىكثـيـل تـا آزادم كنند. در حدود شُش هغته الست كه آزاد شلدهام. شـا ديگُر آنجا نيستيل؟ توى آن خانه؟"
.
- مى فهمْ. بعد از آن افتضاحاست، ديحر جاى شـما آنجا نبود شهما هم السباب كنسى كـرديل و رفـتيل، عـجب| حـرا اليـن كـلاه كـئف را سـرتان گذاشته|يد؟ جحرا سرو لباستان اين جورى شلده؟ جوان خوشگلى مشا شـها بايل تر و تميز لباس بیوشـلـ آتأى مابُف شـهـا را بهاسـم بارؤن هـاريوس، و خيلى خحيزهاى قلمبه مسلمبه، مى شناخت، اما بهنظلر من شـهـا بارون نيـستيل.

 هلرم نوشّته بوده بردم و دادم بهدست يكـ بارولن. صلـ سالي داشتـ، شـايل
 ماريوس جوابيى نداد. ابونين گفت: (اآه جيرهنتان سـوراخ شـــده، بـايـل خودم برايتان بلوزمش."."
 ديدن من خوشحالل نـُـلـيل؟؟" ماريوس ساكت بود. اليونين لحظهأى ساكت ماند و سسبس با صلاى

 ايونين گفت: (امـمنوتم كه با من خودمانى حرف مى زنيل. دوست دارم بههن (التو") بگييلد.
- خـب. حالڭ حرنت را بزن. چهه خبرى براى من دارى؟

1. Quotidienne

بودند؛ ترديل داشـت كه حرفش را بزند، اما سرانجام ترديد را كنار گذاشت و گفت: ا(باشلد. حرفم را مىزنم. نهى خواستتم بگويم اما مىیبينم كه شما دار يلد خيلى غصهه مى خوريل. دلم هى خواهـد شــما را خوشحال كنم فـقط بهمن قول بلهيلد كه وقتى قضيه را گفتمه ديگُ غصه نـخوريل. دلم بـراى

 - همهه هیيز يادم اسست... حاللا حرفت را بزن!


كجاسـت؛؛ نشـانى|ش را دأرم.")

دارى؟ كیى رif
- همان كسىى كه از من خواستيل خانه|ش را بيدا كنم. بله، ثـهـا خوب مى دانيل كه أز كى حرن مىزنم. تمى دانتيد؟ ماريوس بهلكنت افنـاد: (إبله ... كى دانم.م." - بله ... از آن دخختر خانـم ... حرنـ محززنم.
 كتيـد.
 و حيران دست آيونين راگُفتا و گفت: اابسيار خوب. حاللا كه خانه|ش را

-يياييد همراه من! درست رو بهروى اينجاست. مـى برمتان تا آنجا الونين دستشُ را از دست او بيرون كشيد و با صهلأيحى كـه تأئـر از آن محىباريد، اما ماريوس در آن حال بـى خحودى و بـيقرارى بـهمفهوم آن بـى
 نكرى از ذهن ماريوس گذشت. بازوى ايْنين راگرفت و گفت: اابايل

ID9V / تجلى يكَ ثبح در مزرعل جككاركى

تسـم بخورى ... قسـم بخورى كه ...


جیى
و قاهقاه خنديلـ. هاريوس گفت : "اليونين! بايـل بهمن قول بلـهى، قسم بحخورى كه نشانى خانهُ او را بهیلـرت خبر ندهى."، اليونين با تعجب گفت: البهمن كفتيـل ايونين؟ ... المـم مستو از كـجا يـاد گرشته|يل؟؟
ماريوس گفت: الايايلد بهمن قول بدهى ، امو نين!")



 "بخور كه بهايلرت حرنى نزنى
 به كار پلرم نلارم."
 ابونين خنـلـيل و گفت: البازوهام را وله كنيل. تحـرا ايـن طـورى تكـانم
 حاللا خوب شد؟ خيالتون آسوده شـد؟؟"
ماريوس گفت: (ابهديگران هـم نبايل حرفى بزنى.")
- به هيت كس نمـى كم. ماريوس گُفت: (آپس مرا ببر بهخانهُ او)"
- زود و همين حالا؟
-زود و هـين ححالل.



 را با زنى مثل من بيبندلد
با هيج زبانى نمى توان شرح داد كه وقتى دختر كم سن سن و ساللى خود را ا(زن") می ناملـ، جهه مفهومى دا در نظر داردر.



 فرانكى را كه قرض كرده بودا در آورد و در دست إيونين كذاشاشت




0
خـانهای با در دـخفى

در اوأسط قرن انخير، يكى از مردان صـاحب معام معشـو قهاتى دانشت كه بیى خواست او را از انظار پبنهان نگاه دارد، و جنين كارى در آن هـهـل عجيب بود؛ زيرا در آن ايام، رجال مـاحب معام معشـوقه هايشان را بهههـه


 آن هوقع با جايحى كه بهنام "اكارزار حيواثاتله هعروف بود، حتلان فاصـلهأى ند|شُت.

اين خانه سـاختمانى داشـت با دو اتاق بزرگُ در طبقةٌ هـــكـفـ، و دو
 در زير يام يك انبار. در جلو اين سانختمان بـافى بـود مـحصور در مـيان










 بيج دريبجي بود كه سقف نداشي














 باشند.
1. Babylone

خانشاء بادر مخفىى /

و اما مـاختمان اصلى با سنخ، و سبـكـ معممارى مـانسـار'، ساختـه شلده

 ديوارها كوتاه از گُّل شـمشاده در جلو سـاختتمان مبـفـ بسـته بـودنل. ايـن ساختتمان و اين باغ در مجـهوع، تركيبى بود از طنّازى و شكوه، كه چنـلارى
 بهو جود آورده بودنـ.
اين خحانه و اين رالمرو، كه |مروز وجود ندأرده، تا پانز ده سال پيشُ، هنوز

 نتوانست بهاى خانهأى را كه خريده بود بیردازد و ورشُكست شل. او كه
 ديگر ساكنى نداشت؛ و غالباً و قتى كه يك دحمل مسـكونى رابطه|ش را با انسـانى قطع مىكند، خود از يـن مىرود. اين خانه نيز روبهاوبرانى نهاد، اما مبل و اثاتش آن دستنخورده باقى مانده بود و هــهتحنان بـراى ابجـاره يـا


 حروف تابلو زرد و كمرنگً شلهه بود. در آن روزهما، يـعنى در تـايان دوران "(بـازگشت سـلطتت بـوريُن هاهاه



 كه زنى هم در آن خانه هسـتا كه با سليقهُ خو د چحنين چردههايیى را النتخاب كرده اسـت.











 كه آن خانه همسايهأى نداسُت





 سرمايهاش تأمين مىكند.


اتغاقى نيفتاده بود.
 آن قدر خيالثش آسوده شده بود كه كاهى احسـا






















معلوم كه در آينده كوزت از همئّ قضايا خبردار نشرود و و او وا در داددكاه قلب



برود.









 آموزش و ويروشش كوز







 فرانكا از اندوختهاش را را تقديم صوممعه كند.


صومعه، جمدان كو جكى را، كه هميئه درش قفل بود و كليدش را با با خود







 بود، اما نتكرانى نيز همراهش بان بود.













\section*{1. Ouest}
 ميان كرجهذ سن كريادولا برتونريى و كر جئ بلان مانتو.
 بود كه در حومـهُ پاريس صاحب زندگى و سـر و سـامانى السـت؛ و جــون
 شهر داشته باشـد. با أيت ترتيبه، اين مرد مسحترم در هـاريس و حــومهُ آن صـاحب سه خانه بود تا در مسوقع لزوم بـتوانـــ از دسـت هأمـوران بـليس بـريزد.

\section*{P}
'رانوالوانان درَاردملى'

اما زالنوالثرانن، رسماً و عملاً در خانهُ واقع در كوجه بـلومه سكـونت دأست؛ و شـكل و وضم زندكى الو بهاين ترتيب برد:










 ظريف، روميزى با نتشهايى از صدف، ظروفـ ميناكارى، وسايل زيـنتى
I. Garde National كارد ملمى، سبامى از غيرنظامبان، كه در سال IVA9 برايى تأمبن نظم در داخل شـهر تأسيس شُـد.

\footnotetext{
2. Gaucher
3. Figuier - Saint - Paul
}







 "جدانشـدنى") را نيز در گوششهاى گذاشتشه بود. در أين اتاق، هـركز از از آتش




 بود: (امن نقط حدر او هستم!!)








 زُانوالثزان در آن كونه مواقع كرزت را همراه شى برد تا بيجياركاركان و بيماران

Fالنوالزان دركارد دملى / 11






 (1معشـوته نشين)" چخين غارى لازم بود.








 شايستهاى برای گارد ملى ماري




 بكويد؛ و ناحار بهفرمانهاى سرگروهبان گارد ملى محلهتانـان كوش مى دادـ،




















 رهاكرده بود تا نظر كسى جلب نشود. أما شابد خود را فريب مى دياد.
1. Compte de Lobau
\(\beta\)
زير يوششُى از شُاخهها و برگـها'












 قرنفلهماى خودرو برایى خود جشنـى داشتند، و هر نوع گلّ وكياهى رشـد
"Lucrès كلماتى از شبعر لوكرس، شاعر لاتينى. Cirum se foliis ac frondibus in volentes
بهاين معنى: نياندها و بركها آنها را يوشانذه بودند.






















 زندگى و شـادى و عطر مى انـئناند. نزديك ظهر، هزارانِّ بروانه سفيد بهآن باغ پنامنده مىشدند و بهبرفى

زير بو نشـى ازن نـاخها وبركّها / 1810

مى مانُنـلـ كه در تابسـتان ببارد و جان داشته باشد و از آسهان برإى نوازش


 مىكردنل. نزديك غروب، بخار لطيفى بهرنگ خيال از باغ برمیى خاسـت و
 آسـهانى در عمتِ جان باغ مى نشـشست، و عطر مسـتكنـنده: گـلها و گـياهان
 مى تراويل. آخرين نذاى شـانه بهسرها و دم جنبانكـها، لحـظاتى از مـيان
 به خاموشى میى
 جنبش درمى آوردنلـ، و شب هنگام برگها از بالها نگُهدارى میىردنل. در زمستانا اين خأرستان مسياه بود و خيس و برهنه و لرزان! و در اين

 حلزونها روى یرده سرد برگهاى زرد جاى مىگرفـت. امـا به هر روى و در




 مهمانسرا با بناهاى باشكوهِ مسبك كلاسيكي، و كوجهه وارِن در جنـد قلـمى آن بودنل. انواليل بهآن نزديك بود. ساختمان هعجلس شـوراى مـلى از آن دور نبود. كالسكههاى بزرگّ، از كو جهُ برركونی، و كو جهُ سن دوهينيكـ،



 تروتها و مكنتهایى بيشين از دست رفته بود، و چهل سـال متروك بودن و بى صاحب بودن و از ذهن روزگار خراموش شلدن، موجب شـلده بـود كـه سرخس ها و خاريوتهها و شوكرانها و يمادرانها و عشقهها و علفـهاى


 وحشيانهاى را بيرون بياورند. و ححون طبيعت هميئسه سـاخته هاى نـاقابل

 شـوكت او را مـى توان ديــ؛ هـمـجنانكه در جـنگل دسـت تـخوردمایى در گوشهاى أز دنياى جلـيد.
در واقع، هيِّج چيز كوجك و بیى مقدار نيست؛ و هركس تأثير و نقوذ


 جيز را متانتس میىكند تا دوباره ذرات را بهيگانگىى و وححدت برساند؛ و با

جبر با ابرها در بيوند است؛ نور مهوتابـ

1. Ominibus ، أز وسـايل نقليه آن رزكّار.


 تكان خوردن و فرو افتنادن يك سنگّريزه نيست؟






















|

را از قلم نمـىانلـازد. در اينتجا موجودى ذرهبينى بـهو جو.د مسى آورد و در


 "(فرديت)" آدمى را. هده דيز را بهذرات خود باز مىگردانل و در تودرتوى وجود خداونـلـى بـا شـادى و شگـفتتى آشـنا مـى سـازد؛ بـرتر از هـهـه و فرودست

 خلقتت، تحولات و تغييرات ستارهأى در اوج آسمان، از حركت كرمى در يكى تطره آب بيروى مىكنلـ. و اين دسـتگاه خـلقتـ، مـاشينى اسـت كـهـ




ا. منطقَّ بروج (Zodiaque)، منطقه دايره شُـكلى از آســـان كـه ثـــاسل دوازده مــورت
نلكى (دوازده برج) است.

「.「. دو جملنُ آخر را وبكتور هوگّ در دوران تبعيد يهاين نصل انزوده الست.

P
از حصارى بهحصهار ديگر

بهنظر آمل، اين باغ كه قبلأ برایى بنهان كردن اسرار مـيش و عشـرت
 عفت و بارسايی. ديگر نه داربست داسُـت, و نه بأغجِهأى و نه چچمن، و و نه




 بكارت شـده بود. سالها بيشن مردى كه خود را در سياست دستبرورده

 بريدنل و بهذوق خود باغجههها را آراستند و باغى درست كرديند كـه برازنلـهُ


|Paphos .
 r.r le Notre الز الستادان صاحب سبكى باغبانى در باريس.
.

و حاللا در اين ڤزُلتكلده نيز قلبيى وجود داشت براى عشـق؛ و عشـت كارى نداشُـت جز آن كه خود را بنمايل. عثـق هعبلى در إين باغ داشـت كه



ايمانت و صفا و اميـد و الثهام و رؤبا فضهاى باغ را فراگر فته بود. كوزِت روزى كه از صورهعه بيرون آمـل، هنوز بجٍه بود؛ كهى بيشى الز


 بی دحان بود و لاغر؛ كمرو بود و در عين ححال تـنـل و گـــتاخ؛ در مسجموع دختربحتهُ بزرگى بود.
دوران آموزشى او تمام شده بود؛ بهاين معنى كه تعليمات مـنهبيى را فراگرفته بود و عشق و ايمان بهخداونل را بهأو آمو ختّه بودند؛ پتاريخه" را،

 و اندكى نحّاشحى، تا آن اندازه كه بتواند شـكل يكـ بينى را بكشد و جز اينها
 اسستت و هم خخالى از خطر نيست يك دختر بجوان نبايلـ از ههه هحيز بیى خـبر

 مى شـويم. دختر جيوان بايل آرامآرامه با روشُناييها و واقعيات آشَنا شود و ييشى از آنكه روشناييى مستقيهـاً بهسوى او روى آورد و ناگهان از تاريكى
 المت، زيرا در مقابله با واقعيات وحشت نـخوأهـلـ كـرد. و ايـن آكـاهيها هرجند تاقص باشلـه از سقوط او جلوگيرى خواهد كرد. تنها تجربئ مادر
|FW| | ازحصارىبهحصار دبگر

است كه در اين دوران دوشيزگگى به مـكاشفات او كهـك میكند و آن تيهـه
 بگيرد. برای آنكه نكر و روح يك دختر جوان ساخته و برداخـته شـسودط

همـه راهبههاى عالم بهانلـازه يك مادر كارساز نيستنـل. كوزت تا بهيادش مانله بـود، مـادر نــلشتشت؛ در صـومعه |"مـادرانi|" زيادى را در كنار خود ديله بوده كه (امادرانها روحانى بودنـل

 دختر جوان و آماده كردن او برإى زندگى، و در افتنادن با جهالت عظيمى كه

هعصوميت نام دارد، بهدانايى بسـيار نيازمـند اسمت.
 آماده نمىكند. صـمعه روح و فكر را بهسوى جيزى ناشناخته میى.برد. دل آدمى وقتى كه نمى توانل درى بهسوى عشـق باز كند و بهشـكـوفايى بر بـلـ،

 عاشقانه در خانهُ دل جاى محى گيرند! و براساس تصور و تـخيل، كاخها ويى در تاريكيهاى درون سـاخته مح شونده و بهمصحض آنكه كسىى از آن حصار آهنين بيرون آيل، اين تصورات فضاى گشّودهترى برایى رشد و گسـترش مى يأبند. امـا صـومعه حتتى در اين دورهها و در سـرالسر زنـذگى، بر تلب آدمى همحجنان فشار میى آورد تا بيروزى خود را حفظط كنل. كوزت، بمد از بيرون آملدن از صو معه، جايى آرامتر و در عين حال خطرناكتراز آن خانهُ واقع در
 عُزلـت و دور مانلدن از اجتماع بود، و از سوى ديگُ ابــلداى آزادى بـود؛ باغى بود در ميان يك هجهارديوارى، و با طليعتى وحشى و خشتن اما براز خوشى و لذت، و بسبيار خوشبو؛ كه همان رؤباها و تحخيالوت صو مـعه را در

او بهو جود مى آورده مانتل صومعه از هر سـو بسته بـود، امـا درى آهــنين داششـت بهسوى كو جهه. و باز أبن مطلب را تكرأر مىكنيم كه كوزت هنوز بهجه بود .زأنوالران
 دلت مى خواهد خودت را مشُشول كن!! كوزت بهشوق آملـه بود. در هـر كوشه سنگها و سبزهها رازير و رو مىىرد، دنبال پروانهها مى دوبل، بازى

 اين باغ را بهخاطر ستاركانى كه از لابـهلاى شـان و بـركهايشى بـر سـر او خو|هد باريلـ، دوست بدارد.
 وجودشُ دوست مـى داشتت، و از هـمين روى، يـــرش بـرای او رنـيت و همنثينى بود بسيار خوشى آمدنىى. بهيادمان هست كه آقـاى مـادلن زيـاد
 نداده بود؛ و كمكم أين مطالعه دائمى بهبار نشســتـه بـود و دركـالام او أتـر كذاشته بود. غنانى ذاتى و فصاحت يكى مرد هو شمهند و فروتن در او بود و با مطالعه بارور شــده بود. تلخحى و خششونتِ روحش، حـاشنى هـهربانى و
 كه در باغ لوگزامبورگ دو بهدو در كنار هـهمديگر قـدم مـى زددنل يـا روى
 خودد، و از رنجهايى كه برده بود، يارى مىگرفت تا بهتر و مؤثرتر حـرف


 دنبال بِروانهها مى دوبد، نفس نفس زنان نزد زانوالثّان مى آمدل و مى گِفت:

(اوأى كه حققلر دويلمه) زأنوالثزان بيشيانى اش را همى بوسيل. كوزت اين مرد را مـى





 كوزت با ههر و محبت بهزالنوالزان ايرأد مىترفت و از او هم خـوانست


 شوبتر و با ارزشىتر كه ستّى سربثاه نلارند.


آتش؟
برای این كه تو زن هستى و در عين حال بِجه.
بس با اين حسابِ مردها بإيل بد زنذگى كننـد و از سـرما بلرزنلـ؟
بعضّى از مردها.
حاللا كه شـما اين جــور دوست دأريـلـه مـن هــم إيـنجا هسى نتثـينـم تـا دندانهايم از سسرها بههم بحخورد، و شهما هحبور شويله بــخأرى را روشـن

میشوريد؟"
براى أين كه دوست دارم.
مالا كه شها اين جور نانها را دوست داريل، از أين بهبعد من هم ثان

جو مى خورم و زالنوالثُان براى آنكه كـوزت نـان جـو نـخورد، نـان گــندم مى خورد.







 جيزهاى ديگرى در اطرانشا



 مى گفت: لشايد اين مرد مادرم:باششد!!






 بهمورت قطرهاششكى درآمد. سكوت رَانوالزٔان، فانتين را در تاريكى بنهان مىكرد.
 فانتين محترم بـاند؟ آيا از اين مىترسيد كه رازیى را آشكار كــد و از بیى آن اسرار ديعر بهناجار آشكار شود؟

 جرأت آن را ندانشت. بهخاطر كوزلت سكوت مىكرد؟ هرجپه بود و بههر
 در ذهن كوزت وارد كند. نمى خواست شـخص سومى را كه مرده بود، دز

 مىانديشيد؛ و ايـن سكـوت آزارش مسىدإد در تـاريكى ابـهام، كسـى را
 در فانتين وجود داشتت، و جبرِ زندگى إين صفت را الز او او ربوده بود، يس از از


 كه زانوالزان بیى اختيار، سعى مىكرد كه فانتين را در آرامش نگاه دارد؛ و و
 رُانوالكُّان نامدكن مى نمود.

 موجود مقدسى بوده؟"
بله، دخترم! أو با شُهادت بهاين هرحله رسيلد و موجود مقد مسى شـلـ.



مى داد و أحساس غرور و شادى مىكرد.
 مىىرد و سرايا در لذت و مستى فرو مىرفت. آن مرد بينوا نوعى شادى
 داشُت كه تا بايان عمرش أين وضع و حال ادامه خـوأهد داشـتس، و وبا خود مى گفت كه بعد از آن هـه رنج، مستحقق اين هـه سعادت اسـت؛ و خـا را از ته دل ستايش مىىرد كه انسان بينوايى خحون او را محبوب و مسطلوب حنين دختر معصومى ساخته أست.
(a)


روزى كوزت تصهادناً خود را در آيِينه نگَيسـت و تعحب كرد. خود را
 بـهنك زيبايحى صوربت و موكا خود نيفتاده بود. بار ها خود را در آيينيه ديله بوده اما در خهرهُ خود دقيق نشـله بود گاهى از ديگگران شـنيلـه بود كه او را دختر زشتـى هـى دانیــتنـلـ. تـنها زانوالثزان بـود كـهـ نـظر ديگـرانا را قـبول


 خوشـگل بودند، و حتى زبِانيح آنها در صو معه أثر كذالشته بود. بـا خــود





 پيسش احسـاس زبیا بودن جحنلان شادشى نكرده بود، اما امروزز، كه أيهانشى را


كرد. بانزده روز تمام، يشست بها يَيينه مى ايستاد و سرش را شا شانه میزد.



 نگاه مى كند؛ و تعجب كرد




 میيوشيد.



 خود را در آيينه نديله بود. همين كه صوردتش را دا در آيينه ديل، بـهنشور و






 كرده بود، آن مرد رهگذر نيز بجنين گفته برد. ديگر براى أو ترديدى بانى باقى

FY9 / F

 مى ديل، تابش آفـناب را در لابـهلاى درخـتانا و گـلهاى ريـز را در انـبوه خاربوته ها؛ و حيران بود و ديواته، و در حالل شيفتگى و شورى ناگفتنى.


مى شود.
حقيقت آن بود كه زانْوالران از جنـدى ييش، زيبايی أو راكه روز بهروز بيشتر و آشكـارتر هـى شلـ، بـا وحشت تـهـاشـا مـىكرد. و ايـن ســيـدهدم شـكوهمند، كه بهروى هـمه لبتخند مىزده برای أو تحو ستبار بود. كوزت
 نخستين روزهاي طلوع اين زيبايى كه نرمنرم آششكارتر می شـل و سرتا پای
 بود؛ زيرا احسـاس محىكرد كه زيبايحى روزافزون او، بهزودىى زنلـىى آرام و ســعادت آمــيزشان را بــرهـم خــواهــــد زد. و چـــنان بــهزندگى آرام و سعادتآهيزشان در إين ايام دل بسته بود كه دلش نمى خواست كـمترين آشفتگى در آن راه يابله. اين هرد كه از گذرگاه بلا عبوركرده و هنوز جسـم و جانتى از آن همه ضربات سههمگين، كه در طى سالهـا خورده بود، زخمين و آزرده بود، اين هرد كه روزكارى شرور و تــهـهار بــود و حـاللا بـارسـا و
 تحمـل كرده بود و حالا زنـجير بـى ثبات امـا سـنـين تـعقيب مأمـوران را بههمراه مىكثيلـ و هنوز قانون رهايُش نكـرده بـود و هـر لحـظه امكـان
 بازگردد؛ اين مرد كه بههر چيـز تن درمسىداد و هـهـه چحيز و هـمـه كس را مى بتخشيل و معصـوم مى شــمردا و در هر حال ثشكرگزار بود و بههر مشقتى رضايت هـى دادد، از خداونل عالمه، از مردم، از جامعهه، از طبيعت، و از دنيا
.
 ترتبـب در كنار او بماند و او را دوسـت بـدارد. توقع داشت كه كوزت هـميشـه او را دوسـت بلاردا و خـلداى مـهربان كوزت رأ بههمين حال برأى او سغظ كنل. اگگر كوزت دوستش مى داشت الحسا س محىكرد كه دردشى شفا يافنّه امـت، و شاد الست و آسـوده خاطر، و ديگر كم و كسر ندارد و پاداش خود راكُرفته اسـتا و تاج شـاهي بر سرش نهادهاند. اگُر كوزت او را دوسـت می داشـت، غـم و غصهالى نداشت و بيش


 آن كم خواهد شد!! هر هيز كه أهكان داشتـ ذزهأى اين وضـع را تـغيير دهد، او را بـهو حشت مـى|انـداختت. هـرگز درك نكـرده بـود كـه زيـبايىى
 باشُـلـ.

و اين زيبايحى كه در كتار او، اين جنين پيروزمندأنه، در صورت معصوم
 بينوايیى خود، با ملامت و وحشت بيتشترى بئگرد. با خود مى ختفت: الاين دختر چجقلد زيبا شلده، تكليفت من چحه مىشـود؟" در اينجا ديگر بين هحبت او و مـحبت يك مادر بهلفرزندش، تـفاوت اساسىى وجود داششت. أو زيبايىى كوزت را با انلوه مى نگريست، حالل آنكه
 ديرى نگاشـت كه نخـستين نشانههاى اين تـغيير وضـع خـودوشان را نشان دادنل. كوزت فرداى روزیى كه در آيِينه نگريست و در دل گفت: اااخوشگل شـدامر«، با دقت خود را آرايش كرد، و بهياد كلام آن مرد رهگذر افناد كه




 و ديگرى عئق.






 براى زن بإريسى اختراع كرديا كرداند.





 كلاه إِريُو " تشتخيص مى اداد.


 اكر زنى بهطرز آرايئ و لباس بوشيدن كوزت اندكى توجه مىكردانـ،

 و مىىفت كه يكى دختر جوان نبايل ييراهنى از حرير دمشش بيوشد.

 بهمحض آن كه دست زير بازوى ثانوالزان برد و در كـار او بدراه افتاد، از


 "رسيد: (ادخترم! لباسهاى قبلىات را چهه كردى








 زبان بهستايشُ نگَشايند؟
 به كلبه پشـت ساختمـان اصلى بيايد و غالباً در باغ قد نردههأى آهنين در ورودى مى ايستلـ و به كر جهه نگاه مىكيند.



عُلُ سرخ،خود راالبزار جنـــمىيـيند /
 بودن را از دسست داده بـود. چشــم و گـوش بسـتـه بـودن نـيز بـراى خـود

 مى رود، بى آنكه بذاند كليـل بهشّت را در دست دارد. اما كوزت، هرجنـنل كه اين لطفس و حسن بیىييرايه را از دسـت داد، با وقار و جذابيتش جـيزهایى تازهأى بهدست آورد. هـهُ وجودش، كه سـرشـار از شـادى و جـواتـى و معصوهيت و زيـايیى بود، از هيـجانات درونى او ستخن مسىتفت. در ايـن هنگام بود كه ماريوسس، بعل از سترى شـلـن شُش مـاه، او را ديل.

نبرد آغاز مى شود

كوزت، مانند ماريوس، در تاريكى پرابهام خوده، آماده شده بود براى









 سوزان نگاه نيست، كه دو دلداده بهجان يكــديگر هـى افكــنـند، و بـا اليـن


 روح كوزت را بهآشوب كتُيده است. او هم همان (اخير") و هـان لپشر") را به جان او انداخته بود.


ملدنها بود كه كوزت، مثـل هـهُ دخترانى كه همئ اطراف خود را زيـر
 انتخخاب كرده بود و او رادر واقع زیر نظر داشت. در آن روزهاكه ماريوس، كوزت را دخـترى زشترو مـىینـلشت، كـوزت، بـرعكس مـاريوس را جوانى خوشسيمها و جلذابس مى ديد؛ اما جون آن جوان را به خود بـى اصتنا مى ديلد، او نيز بحا أعتنايى محكرد. بـا ايـن وصـنـه كـوزت تحـون تــويباُ هـهـه روز هـاريوس را در بـاغ لوگزامبورگ مى ديد، دربارهاشى قضاوت مىكرد و با خود میگگت كه اين

 دلنثنين يافنه بود و ملنفت شـله بود كه اين جوان در راه رفتن، قلـ و قامتش

 فقيرانه دارده اما خحوشَ آملدنى الهـت. روزی كه نگاهشان با هـم برخورد كرده و نخستين كلمات پراز ابهام و
 نفهميل؛ بهفنكر فرو رخت و آن روز همرأه زانوالزُان بـهخانهاى كـه در آن موقع در كوجپه وئست اجحار كردده بودند، بازگُشت. صبح روز بعد وتتى كه از خواب بيلار شله چههرهٌ آن جحوان ناششناس را بـهياد آورد كه ملدتها بى اعتنا

 در ذهن خود از او گله و شكايت داشتت، و حالا كه نگاه سرشـار از ههر و علاقه او را ديلده بوده نوعى شـادى كودكانه احســاس مـى وكرد؛ گـوـيى در فكرش, مى گذشت كه انتقام بمى اعتنايحى گذشته را از او خو اهل گرفت جوان خود را زببا مى داتسـتـ، بهگونهات مبهـم، احساسى مسىكرد كـه





 خود بهسوى او برود. در اين گُونه موارد زنان بهمحمّد شــباهـت دارنــد. '

 استت. زن و مرد از دو جنس متفاوتاند و هـر يك بـرایى نـزديكـ شــدن بهديگرى در تلاش است؟ و در اين راه، هـر يكى خـصلت آن ديگـرى را
 ماريوس؛ كوزت را لرزاند. ماريوس با اعتهاد و اطـمينان از آنسجا رفت و و كــوزت بــا تشــويش و اضـطراب. از آن روز بـهبعل، آن دو هـهديگر را مى لـرستيدند.
نختستين ثحيزى كه در جان كوزت نشُست اندوهى بود كه زرف و و مبهم


 عشتق آب مى شـود. كرزت از عشّق تجيزى نمى دانست؛ كسى از عشتَ با مفهوم زمينى آن चیيزى برایشث نگفته بود. حتى در كتابهاى موسيقى و ترانههاى غيرهـذهبى

\footnotetext{
 دـ بـاسـلام دعرتشـان مىكردند.
}
|4YV / نبرد آخازمیشود

كه بهصومعه مى آوردنل، بهجاى كلمه (|'آمور '1") بهمعناي عشق، اگر در قافيه
 بهشكلى بسيار عجيب و معـهاگونه درمى آملد و افكار دختر جوان را مدتها



 كمتر از آن بود كه بتواند اين جا به جايى كلمات را دريابد و بفهمل كه تنبور

 اكر كسىى تام بيمارى خود را نداند، كمنتر بيمار است؟
 تمى دانست كه اين حال خوب اسـت يا بل، فايلده دأرد يا زيان هى رساند،

 مى داد كه: ا(دخخر خانم! شُـما شبها تأ صبح بيلار مى مانيد، اين كار درستى
 فتّرده مى شود و ضربان آن تندتر شـده، كه بجا و روا نيست؛ و هر بار كه



\section*{1. Amour}
rambour Y. Y . P . P يغ
 |دالسوزى عشُت نــــتاه.

















 مكايرستيد.







نبرد آهازلمىسود / 18Mq

ماريوس و كوزت هر يك برأى ديگّرى در تاريكى مانده بود؛ با هم
 ماننل ستاركان أَسـمان، كه ميليونها فرسنگ با هـم ثأصله دارنــلـ، بـا تگـاه كردن به هملديگر، زندگى, مىكردنل.
 و او هر روز زيباتر مى شـد و عاشتقتر. از زيبايیى خود باخبر بود و از عشت تيزى نمى دانست؟ و اگر دلبرى مىكرد، از سادگى و بحىگناهى اش بود.

\section*{\(\eta\)}

غـى در كنار غمى ديگر

هر وضم و حالثتى برایى خود غرايزى داردد. مادر جاو دانى و كهنمسال






 و نگذاردد كه او از ماجرا آكاه شا شودو

 نيـكتى دور از بدر و دختر مى ونتست و در تأملات و نفكرات






غمى دركتار غمى ديگر / \(194 \mid\)

نگاه هـىكرد.
كوزلت نمىگذاشتـت كـه كسـى از امبـرالد درونش بـاخبر شــود. هــوز نمى دانسـت كـه بـهجهه دردى مـبتالا شـلـه إسـت؛ هـهمين قــلر مـى دانتـت احسـاسى دارد كه بیى ثلـر و قيــت نيستا و بايلد ينهان بـماند. در آن هنگام كه كـوزت بـيشتر بـهآراستگى ظـاهر اهــميت مـى داد،

 آهنگى تصادنى ،سيشّ نبـود، امـا ســاده نـبرد و بـهنوعى بـراى زانوالثُوان
تهديد آميز بود.

با اين وصفـ، دربارها اين جوان ناشناس بـهـكـوزت مـــتقيماً جـيزى

 بهنظر مى آيد كه خودنما و فضل فورشُ باشلد."
 جیزها، در جواب او هحى گفت: لاتصادفاً جوان خوشوقيافهأى استا! و و اگر


 كفت: "اكد|م جوانكی؟"
ميل آن بود كه براك أولين بار متوجه حضور ماربوس شـلده است.广النوالئان آسودهخاطر شد و بـا خـود گـفت: لالمـن شــه آدم احـهقىى

هستم! تأ حالا متوجه آّن جرانتى نتشله بود، من نتشانش دادم!"
و راستى كه سالمندان جقلدر سادهانل و كودكان چققلر تودار! يكى ديگُر از قوانين ابن سالهاكى برطراووت و حرتشَوبش، اين است كه دخـتر جــوان از دام هـى گُريزد، و بهسر جـوان بـى محابا در دام مـى افـتد.

زانوالثانان با مأريوس جنگ خموشانها|ى را آغاز كرده بود كه ماريوس بـا گيجى و سفاهتى كه هحصول جوانى و حالات هاشقانهاش بود، متوجه آن

 گذاشت. تنها و بدون كوزت بهباغ لوگزامبورگ آمد، و ماريوس بـى آنكه از تضايا سردر بياورد، در همهة اين دأمها فرو اقتاد و بههمه اين عـلامات ورات و


 كوزت اصالًا از وجود ممجتو كسى خبر ندارد. اما اين تصور نيز باعث نمى شــل كه آرامش جرن احساس مىكرد كه دير يا زود عشق بهنوعى در دل كوزت راه خواهد يافت. هـگر عثّق با بى اعتنايى آغاز نمى شـود؟

 بودند، از جا برخاست كه بهخانه بازگردند؛ وكوزت گفت
 تغييرى نداد؛ زيرا نمى خواست كه نظم را درهم بـريزد؛ و و از آن مـهـهتر،





 بهمحض آن كه ماريوس را در آنـجا مسىديد، ححس مسىكرذ كـهـ درنــده و


وحشیى خوى شله است، و در أعهاق جاننت، نسبـت بهاين جوان احسـاس
 دوباره كشَوده مى شَـود.
از خود مىیْرسيد كه اين جوانكى كيـست؟ براى جه بها|ينجا مسى آيل؟

 چرسه بزند و در اطـرافـ او، يـعنى زانوالؤان، و در گــرداگـرد سـعادت و
 رالنوالزان با اين انكار بههيجان مى آمل و در دل مى گفت: اين جو جوانكى
 زودگـذر؟... بـله. يـى سـرگرمى زودگـذر 'و بس!... امـا تكـليف مـن تـــه
 ساله را با زجحر و زحمـت گذنرانلهام و تا سـرحـــ امكـان رنـج كتــيلدهام و




 خيُّونتهاى ديگران را با نبكى جواب مىددهم؛ و مسن كـه حـالا بـعد از
 هنظور خود رسيدهام، و آنچه را كه در آرزويش بودهأم بهدست آوردهام
 كوزت را از دست من بگيرد؟ با رفتن كوزت، زنـدگىام، خـوشبتتى|م،
 لوگزامبورگ بيايد و مدام در اطر|ف كوزت من برسه بزند؟ چـرا؟
 و ديگر در آن لحظه انسانى بود كه بهانسان ديگرى نگاه مى اكند، دشمنى


كمين دزدى نثـسـته بود.













 اما حس محكرد كه كوزت فمگگين شده است، و أز غمگين شـلنـن دلگير
 بودند.

 كوزت شُكفت و كفت: (ابله،1) بهلوگزامبورگ رفتند. سه ماه فامله أفتاده بود و ديگر ماريوس بهآنبجا
|FFA / غمى دركنار فمى ديكر

نمى آملد. ماربوس در باء نبود. روز بعلد، زاننوالزان از كوزت برسيل:
 كوزت ائلدهگين بود و بهآر|لمى كفت: الابله.") اندوه كوزت، زُانوالزُان را آزردهدل كرد، و غمّ آرام كوزتت در او اتر צذاشت در فكر و روح اين دختر جوان، كـه در عـين جـوانـى السـتوار و
 زخمـى بهجان أو خورده بود؟ بـعضى از شسـبها زالنوالكانان، در بســتر خـود
 آنجا كه قلرت تخخيل او اجازه مى داد در خيالات خرد غو غو در اين سـاعات، بـا اححــاس درد آلودى، بـهصومعه مسى انـــيشتيل، و بهسوى آن قله پاكَ و بِاكيزه روى مىگرداند كه در نظر او جايگاه فرشتگان بود؛ قلهُ وربرف و دور از دسترسى كه خانهُ ايمانَ و تقوى بود. در تصورات


 اين ساهات، در آن باغ بهشتى كه درهايش بهروى او بسته شده بود، واز روى نادانى و بيخبرى از آن بيرون آمله بود، با نوعى الحسـاس برستش ياد مى ركرد. بـّسيمان بود و إفسوس مى آخورد كه آنجا را بر ائر سستى الراده و از روى جنون ترك كرده و كوزت را بهدنياى زعينى بازگردانذه است. مدام با خود مىگفت: :اين جه كارى بود كه كردم!!") امـا نـى گذاشُت كه كوزت از تصورات او باخبر شود. رفـتارش بـا او هيَجگّونه تغيِيرى نكرده بود، نه خشونتى با او داشتش، و نه با او بدخلقى هى هردد. هميشه در برابر او حهرهاى مهربان و شفاف داشت، و ر رفتارش با
 جيزى كوزت را بهشُ مى انداخت شُادى كمتر و مهربانى بيشُتر او بود.



 خود را مشتاق نشان بدهل، برعكس وانمود مىكرد كاه بـهـ گشّت و گـنار بى اعتناست، و دوست نذارد كه بـباغ لوگزامبورگ برود. اما اين سياست

 مى دانست. ناحار كوزت از سكوت خود دسست بردانشت، اما ديگر ديـر
 ديگر نمى توانست ماريوس را بييند، چهه بايلد كرد؟ آيا روزى دوباره او را

 اسـت يا تابستان، آفتاب مىدرخشـد يا بار باران مى بارد؛ پرندگان خاموش اند
 تويلرى برايشس تفاوت ندأشتند. براى او فرق نمىكرد كه زيردامنى اش را
 مرغوب است يا نامرغوب؟ خسته بود و غوطهور در خياله. مانند كسى كه
 خيره بود و سرگردان.





|SFV / غمى در كنار غـى ديگر

مى ديلد، از او مىیرسبد كه جه جيز آزارش مىددهد؟ زانواللُان همـه جيز را انكار محكرد و مىگقت: لاهيح!")
اين دو موجود كه اين يحنين بهمهر يكديگر دل بسته بودند؛ و آن هم

 بكويلـ، رنج مـىبرد و در هين حال لبخنـد مىزد.

زأنوالثزان از آن دو، تيرهدوزتر بود. جوانى، حتى در غم و غصههايش









 با شـكـوه و ابهت فراوان پِيـإِيش سوارانش در حركت بود، غيطه خورد و


 اين ماججرا را باز میىويد.

زنجير /
 دست كوزت را مىگرفتم و با تكبر و تبـختر از جـلو در آهنين كاخ تويليى
 تفنگچايشان را تا روى سينه بالا هى آوردنل، و كوزت اين چچيزهـا را مى ديل و محجذوبـ من دى شـل، و ديگر به فكر نمى افنتاد كه با نگاه جوا انان بى قابليت

را بنوازده)
اين انديشـهُ غم|نگيز او را منـقلب مىىكرد.





 برندگان صبح زود بيلار می شـلـ هعـولاُ از شـبـ بـينى، قـرار ايـن كـار را



 كارهای بليع و معصومانه دلخواه جوانان است.
 خـلوت و كم رفت و آملد و فرامـوش شـده بـرود. در آن ايـام كـــتزارهـاى

 بيل مى زدند و براى كشت بعدى آهـاده مـىكردنل.


مى داشت. كوزت نيز از تماشاى أِن گوشهها خسته و دلگير نمى شل. اين




 شفقت، با عشت بهدنيا مـى آيند، و دخـتر جـوانـى كـه بـا خـيانلى لرزان و و
 كوزت گاهاى شـايق را مى جيل و بهصورت حلثّهاى درمى آورد و بر سر








 الحساس مى شد. ححكاوكى كه گويى با آسمهان درآميخته و در اورج بود، آر آواز

 واللدوگراس' 'بهرهنهُ افق تكيه داده بود، و زهره با زيبايى خيرهكـنـندهاش


Val-de-Grace . 1

 مى











 ابر ها كمكم سرخ خفام مى شـدندا






 سر و صدايى بود درهم برهم، كه كويى از حركت و جنبوجوش كـروهـى














 خشنتر و مشخصتر شـدند! كويى امبـاح ترسناكى از غار تخيلات بير بيرون دويدهاند.




 داشتند و اما حقيقت غيراز أين بود:



به كاريهاكى مـخصوص حمـل بـــكه شباهت داشتـند. مالبتدها، مانند نردبانى

 اسب بسته شـله بود و روى اين نردبان ماننلهها، چندين مرد را هر هر حـالٍ
 رديف دوازده نفره، كـه پپشت بـههمديگر داده بـودند و پــاهـا را در فضضا أويخّه بودند. بر بشت هر كس زنجيرى بود و كردن هـر يكـ را در غـل
 زنجير همگانى بود و همه را با يكى زنجير بههم بسته بودنـلـ اكر اتر اتـفاتى









 بهدرازا در كف گارى افتاده بودند و ظاهراً بيهار بودند. اين گـارى از هـر


 و تامرتب. كالاههايشـان مانند سربازانه دوران ويكتوريا سه گرش بو بود و پر

از لكههاى جربىى سوراخ سوراخ. لبـاسهايشانـان بـى ثواره بـود و جـروكـ







 طول اين كاروان آن فدر بود كـه وتـي آخرين كارى تازه هاز بولوانر بهجاده مي بي بيجيد.





 زندانيانى كه در كاريها در كنار همديغا



























 بهاين آسانى گرم نمى وشدند. در زير رگبار، شـلوارها


Cupidon . 1 مىزند، مجـــم مى نـا.

نمى ترانستند از بههم خرردن دندانهايشان براثر سرها و بارانانه جلوگيوى كنند. در آن حال نيز غل همحجنان در گردن آنها بود، و باهايشان


 افتاده بودند، و به كيسههایى انباشته از تيرهروزى و درماندگى مى ماندند،
 میىكردنل.
 بِندارى آتتش در ميان أين مردان زنجير شـده افـتاده بـوده، يكى بـاره جـانـان
 تصنيفهاكى ركيكـ و عوامانه، روشنايحى با همهُ وسعتش، القى وار وارد كاريها

 سـاكت را بههيجان مى آورد. لحظهُ ترس آورى بود. نقابها از جهره́ ديـوها





 مىكرد. در ميان اين موجودات تيرهروز، حتى يكى نفر يافت نمى شـد كه از





 رسانده بودند، قيافههاى احمقانه|ى بهخرد گرنته، بهاين ترانه هاى ركيكى و مبتذل كوش میى دادنل.
در اين كاروان، انواع فلاكتها آشائن





 گذرانده بود، و حالا ايـن زنـجير را بـا زنـجير دوران بـردگى الثى مـقايسـه



 نداشت؛ و بههمين دليل، مسسئول امور زنجيرشدگان نيز، اين افراد بليد و ذليل رال، بدون در نظر گرفتن هر گونه نظم و طبقهبندى
 اينههه حقّارت و فلاكت، حاصل جممعى جز مجموعهُ تيرهروزيها نذاشتـ.

 بود. در كنار كسى كه آواز مى خواندا كسى نشـيسته بود، كه نعره مى كشيلد، و

> I. la Vestal, dessaugers از ترانهسـازان فرانسوى.

نفر سوم گذأيى مىكرد و از رهگذران مدقه مى خواست؛ و نـفر بـعلى

 آخرين نغر مثل مردد سـاكت بود. اگكر دانته خحنين كاروانى را مى ديل، گـمان
 حركت دستهججمعى دوزخـيان بـود بـهسوى عـذابـى ديعـر، آن هـم بهصورئى نحوست بار؛ نه بر گردونهُ شراراففكن إبوكالييس '، بلكه برگارى شـكـــته جـمونى.

 انسانى را تكان بلدهد. بيرزنى از ميان تماشـاگران، زندأنـيان را بـا انگتشت
 جوركارها را بيين!"
چون آواز خواندن و كفر گفتن و غوغا كردن از ححل كذشت، كسى كه

 تگرگ، بر سر و روى زنجيرشدگان فرو باريد. بـغضى از كـتكخخوردگان



.Apocalipse . 1




زاننوالزان با ترس، إين كاروان را مى نگريست. گويى در جتَّمهاى او بهجاى مردمكـ، شيششهأى كار گذاشتنه بودند كه بـهـجاى نگـاه كـردن، در

 أز جا برخيزد و بكريزد، اما نتوانست قلمىى بردارد. بعضى جيزها هستند



 حافظهُ خود را بازيافت و بهياد آورد كه برایى جا به جايى زندانيانيان هميئه


 پِادشُاه بهآن كاروان مرگبار بيفتد خود او را نيزَ سـى و يُنج ســال بـيشّ، از





اين گارى ها هستثند؟"

كجا مىروند؟ بهزندان محكرمان بهـاعمالٌ شـاقَّه.
در اين دم، فرو كوفتن شلاقها بهسر و بششت زنجيرشدگان بهاؤ خود


شـشـير براى كتك زدن آنها الستقاده مـىكردند. زنـجيرشدگان در بـرابـر



 الين كاروان بيش از ستيلهددم، از زندان بِى يستر حركت كرده بود. براى
 ناصله داشته باششل، جادهُ مانس ' را النتخاب كرده بودند؛ براى آنكه شـاه آنها را نبيند، راه طولانىتر شـلده بود و ساعات عذانـا

 بهنوعى روح و فكر آدمى را درهـم مى ربزنـنـ





 خواهـم مردا!
خوشبختانه، تصادف روزگار بهكـــــ آنـها شـتافت؛ فـرداى آن روز



 \(\leftarrow\)

گرناگون در شـانزهليزه، و آتشبازى در اتوالن، و ترازغانى در همهُ شـهـهر.



















 كسى می توانست اين چجيزها را بهاو ياد داده باشد؟ اين گّل را بيخودانه و

 را در آب بيندازد.

 الههُ حهارمى داشتنلد، كه اندوهگين بود و در عـين حـال لبـخنـل مـىزده،
 انگشتان كو جك كوزت شلده بود، كه دينايِ سفيل را برير مىكرد، و با الين




 جرخانل و يهزانوالزُان كفت: اإِلد! زندان با اهمـال شاقه چجه جور جـايى |ست؟|،


1
از برون زخـم و از درون درمان

زندگى آنها ذره ذره غمغين تر مى شد.














 بايد كردال،

























\footnotetext{
1. Sainte Mechtild
}
|Y\&V | ازبرون زخم و از درون درمان

هلاقه بهاو كوش مى داد.

 باغ گردشـى بكنى II.
كوزت خواستهٔ أو را پذيرفت؛ بهباغ رفت، اما در باغ تنها برد. حــون زان والران كمتر بهباغ مى رقت. شايل بيم داشت كه كسى از هيان نردههای

دَرِ آهنين او را بييند.
 كوزت هـم كـه مـىديل بـلـرش آسـوده خـاطر شـلهه، و زخـمش رو


 مى دوده گوشهأى از غمهاى ما را نيز با خود میـبرد.
 صبحها لطيف أست و مثل دوران كودكى، خنلان. اما گاهى آوريـل مـثل

 كوزت بسيأر جوان بود، و شادى آوربل در روح أو اثر كذانشته بود؛ به كرنهاى نامحسوس، و بیى آنكه خود ملتفت باشد، نيرگى غم از جانت بيرون مىرفت. به هنگام بهار6 روشُنايحى حتى بهجانهایى تيره: غـمشين راه میىيابل، بههمان شكل كه در نيـمروز، روشنـايحى حتى در غارهاى تـاريكـ نفوذ محىكنل. يينس از اين هـم كوزت زياد غـمگين نبود. و اگر همر بود، خود ملنفت قضيه نبود. معمولاً هر روز صبح، در حــودد سـاعت ده، بـعـل از خوردن صبحاته، يلدش را ناگگزير بـا خـود يـهباغ مـى.برد. و بـازوـشـ، را


و أحساس خوشُبتختى مىكرد.
زأن والُزان سرمسـت بود، رفتار او را زبر نظر داشـت و خوش شـحال بود كه كوزت دوباره باطر|وت شده و صورتش گل انداختته است؛ و آهسته با


مىكرد!

و بهمحضن آن كه زخمش بهبود يافت، گردشهاى شبانه و تنهايى خود
 نقاط خلوت بارِسِ گردشش كند و با محادثهأى روبهرو نشـود؟

P
نئه پلو تارك برابى توضيح قضييه مشكللى نـاشـت



 نيز در آن گوشـُ دور افتاده، آن قُلدر رفت تا بهروستاى أُسترليتز رسيلـ در
 مـاكنان آن بودنذ و آن باغ درخت سيبى داثــتــ در كنار اين درخت سيبي،
 بود، و باز كردن دِرِ آن و برداشتن يك سيب از آن بهآسانى امكان دآشت وانـ يك دانه سيب، يك وعلده غذاست. سيب زندگى امـت و سيبى كه آدم را
 باغ، يك كوجه خخلوت و خاكى بود و ور از بوتههای خار، و ديوار كوتاهى
كو چجه را از باغ جلا هىكرد.

گاورُش كوچجى بهسـوى باغ رفته، وارد كوجهُ خلوت شلد و درخت
1.Gavroche
 لا بهـُت رانده مىشـود.

سيب را از بِشت ديوار كوتاه ديد؛ و از باللا ديوار انبار ميوه را ديل. ديوار
 غروب آفتاب بود، حتى يكى گربهدر كوجه نبود. وتّت مناسبى بو بود. كاورُش







 جايث تكان نمى خورد و حرفى نمىزد. پيرزن بـار ديگـر گـفت: „آقـاى مابُف!!
 يلوتارك؟




ناراحت است.
- זجرا ناراحت است؟
_سه قسط انجاره بها عقب افتاده. ـسه ماه بعد، ميشود جهار جهار قسط
ــصـاحب خانه تهليد كرده كه خيال دأرد شسها را الز اينجا بيرون كند.
ـ خـب، يبرون مىكند.

دكاندأر سـر محله طلبت راهى خواهد. ديگر نسيهي نـمى دهـ. هيزم بهما
|FY| / نهه بلو تاركى برایى تو فـتح تضيه مشكلى ندانتـ

قصاب ديگر نسييه نمىددهد. گوشت بهما ندى دهد.

است.
- بنس خحى بخوريـم؟
- بهنانوا بدهكاريم. مى گويد تا طلبم را ندهيد، نان بهتان نمى دهم. - حرفش درست و منطقى است.
- يس :جى مى خوريد؟
ـــيب، هنوز كمى سيب توي انبار دإميـم،
ـأما آقا، بیىبول كه نمى شـود زندگى كرد.
- يول از كجا بياوريم؟
 تخيلات خود بناه برد. گاورَش كو جـكي نيز در آن سوى ديوار بـه فـكر فرو رفته بود. هوا تاريك شلده بود.
نخيستين تمرهْ فكر و خيال كاورُش اين بود كه بهاجاي بالا رفتن از د ديوار

 جان هى دهد براى دراز كتثيدن و خوابيدن.") بهديوار تكيه داد. درست در آن سوى ديـوار، هـيرمرد روى نـيمكت
 مىكرد بهجاى آنكه وسوسه شود و برود از انبار بيرمرد سيبىى بـردارد و و بخورد، كمهى بخوابلـ.


> نمىيدهد. امسالل زمستان آتش نداريمّ، هيزم نذأريم. _ آفتاب كه هست

بيلار. بهظاهر خواب بود و در عين حال مراتب اطرافـ خود بود. سفيدى آسممان، كه هنوز شفق در آن موج مى وزدها زمين را سفيد كرده بود، و كو جهُ باريكـ، خطط بريده رنگّى در ميان دو رديف بوتههانى خـار مى كئيـيل.
در اين هنگام ناگهان روى أين زمين سفيل رنگ، اششباح دو مرد را ديل كه يكى از جلو مىرفت و ديگرى سايه بهسايه در دنبال| او.






 توحش آميز داشُت و با تشويش قلم بر مى داشت، در عين حـال بسـيار ظريف مىى نمود. كلاهثى خوش ريخث بود. ردنگوتى يوشيده بود سـياه رنگا و خوش دوخت، كه جنسش از هـاهوت اعـلا بـود جـهرهُ صـانـ و

 مونٍّارناس بود.
اما شبح اول را نتوانست بثـناسد. بههحض آنكه دو شبح را ديد، نيم خيز شد و منتظر نثشست تأ شاهد حادثهأى بأُشد. احسساس كرده بود كه مرد دوم، برای مرد اون نقشئهاى در مـر دارد.
 بهخوبى يبيند، و مى دانست كه اگر مونِّارناس كسى را چِنين مساعتى در كرجهُ خلوتى دنبال كند، اين تعقيب بى حادثه تمام نمى شـود. گاورُش در


قلبش با آن مرد تنها و سـالمند احساس هملـردى مىىكرد. تكليفث را نمى دانست. برود و خـودش را نتــان بـدهد؟ بـرود و از
 بهاو مى خنديل و مستخرهاشى مىكرد.











 است؛ كسى كه در زير افتاده و درمانده شـدلـه بود و میىناليد، مـونيارناس بود، و آن كه با اقتدار در رو قرار گرفته بود كسى جز آن مرد سالمند نبود. گاورُش با آنها جچندان فاصلهأى نداشت
مرد سالمند يــش از آنكه مونْارناس بـهاو حـهملهور شـوده قـضايا را دريافته بود، و بهمحض حملهور شـلـن مونحبارناس، ضربئ متقابل را زده و بر او مسـلط شده بود و او را بهزمين زده بود و در بـر يك دمر مها مهاجم و مظلوم جاى خود را با هم عوض كرده بود برند.
 و تتوانست براى اين بيرمرد شجاع كف نزنل، اما صدلى كف زددن او

در سر و صداى آن دو مرد كه بهجانِ همديعر افتاده بردتد، مـحو شــــــ

 مرده باشد.
مرد ناثشناس بعل از مغلوبكردن حريف از جا برخاست، و كاورُش
 مونبارناس از جا برخاست و ايسستاد. و آن مـرد الر را هـــحتنان نگـاه
 سرافكنده برد و ختـهـغين.
 ندى تواند يييند، بشنود. تا از همئ تضايا با خبر شود؛ از از آنچپه اتقاق افتاده بود لذت مىيرد.
و اين تماشاگر چاداشا انصاف و حت دوستى خود را كرفت وترانست گفت و گوى آن دو را، كه در آن تاريكى جلوهُ غم انگيزى داشت داشت، بشتنود: "احند سال دارى
- نوزده سـالٌ.
-هم سالم هستى و هم قوى، چحرا دنبال كار نـى ری؟؟
ــاز كار بدم مى آد.
_شغلت حيه؟ - بيكار.
-با من جلى حرف بزن. شايد بتوانم دستت را به كارى بند كنم. دلت مى خراهد حهه شغلى داشتـه باشى؟ -دزدی.
حتند لحظظه هر دو خاموشَ ماندند مرد سالمند بهفكر فرو رفته بود،



نمىكرد.
تبهكار جوان، كه پر زور و چالاكي بود، مثل, جانورى كه بهدام افقاده باشُله هر دم تكانى مى خورد و جسست و خيزى مىكرد؛ سعى داشت فنى
 سالمنله، بـىاعتنا بهحركات مذبوحانهُ اين جـوان، هـر دو بـازوى او را بـا بـا غرورى شاهانه گرشته بود و بر او تسلط مطلتَ داشت.








 مى.برد. ولگُردى و بيكارى هم منل همان دستگاههاى خود كـار است و
 دارىی خودت رانجات بلده اگـر غـانل بـمانى، كـارت تـمام الست؛ جــون



 تعهدى برات خرددت نمى شنـاسى. دلت نمى نـوا مل كه مثّل ديگران باشىى. بسيار خوب! صبر كن تا عاقبت اين طرز زندگى را بـبينى. كـار در حكــم قانون بشرى امست كسى كه زير بار اين تانون نرود، با شكــنجه و عــذاب






































 اببزارى؟ ابزارش را بايد خود








 بهإيت بستهاتد ببرى، و تازه وقتى كه اين اختراع راكـردى و و ايـن جـعبه

جادويى درست شـد، و ثابت كردى كه در تردستى هـيجِ كس بـهـِّای تـو نمىرسـلـ، أگر بو بيرند و بيايند وآن سكه را أز تو بگيرند، مى دانى ترا كجا
 ولڭردىى نيجهاش أين است. بدترين كارها ايـن است كـه كسسى تـصـيـيم

 جنين كسىى با كرم خاكى تفاوتى ندارد. تو از كار كردن خوشت نـى آيلـ

 يكى تختّه جوب مى خوابيى و با زنجير آهنين ترا بهآن تخته مىى بندند، سرمـا تا هغز استخخانت نفوذ مىكند. شـايد روزى بتوانى آن زنجير را بِاره كنى و با بهفرار بڭذارى. كار خربى است! امها بعل از فرار، ناجارى روى روى سينه در ميان بوتههاى علف بخزى و جلو بروى و ماننل جانوارن علف بـخورى. جند روز نمى گذرد كه دستگیيرت مىكنند و بهسياهچالت مى اندازازند و در
 كورمال كورمالل در تاريكى جلو بروى. نانى بهتو مى دهند كه حتى سـغهاى

 زمين!... ایى بٍر! !ى بدبخت! ایى جوانكى! بهخودت رحم كن! به كسىى كه نوزده بيست سال بيش بهتو شير داه و هنوز مادر توست، رحم كن! الز اين كار دست بردأ! تو مى خراهى كه لباست از مـاهوت ظـرينـ و مشـكـى




|fVQ / نه يلو تاركبرای توضيع لكضيه مشكلمنداشت

انگشتهايت تر از انگشتر باشلـ امـا در آنجا غل به گردنت مى اندازنلد، و اگر
 بيست ساله وارد زندان مى شُوى و ینجأه سـاله بيرون همى آيح، وقتى كه وارد




 همهُ كارها ستـت تر است. حرفم را باور كن! تنبلى كار بلـ و عذابـ آورى است. بست نطرت بودن و رذل بودن آسان نيــت. با شـرن بـودن و و بـا ثـرف زندكى كردن از آن راحتتر است. حالا كه حرفهايم را شنيدى، برو


بگير! أين هم كيفـ بول من... بڭير و برو.
آن مرد سالمند مونیارناس را رها كرد و كيف بول خـود را بـهاو داد. مونیارناس كيف بول راگرفت و با همان احتياطى كه براثى پنهان كردن پول
 و آن مرد سالمند ديگر جيزى نگُنت و بهراه افتاد و به گردش شبانهُ خود إدامه داد.
 بود!!
آن مرد سالمند كه بود؟ حتماً خواننلدهُ كتاب او را شــناخته است. مونيارناس ايستاد و با بهت و حيرت، بهآن مرد كه دور محى شُل نگاه

 ديل كه روى نيمكت سنگى بهنحوابب رفته است. ديگر درنگ نگرد و از

كمينگاه خرد بيرون آمل، در تاريكى روى سينه يينش خزيد و نرم و آمسته



 هول را بيرون آورد و باز روى زما



 ديوار سنگى خفته بود، كيف بول را الز بالالى ديوار در باغ انـداخت و وبـ شتاب گريخت.
كيف بول نزديك بِاى آقاى مابُفَ افتاد. و صهدأى آن بيدارش كرد. اين كيف دو لايه داشت كه در يك لايه آلن چِند سكه نقره بود، و در لايهُ ديگر آن شُش ليرهُ نايلكُون.
آقاى مابُف، كه بسيار ترسيله بـود، كـيف را بـرداشت و نـزد يـيرزلن
خدمتكار برد.




0
تركيبى از تنهايحى و سربازخائه

بيمارى عاشقأنهُ كوزت، كه تهار منج ماه بيش به اوج خود رسيله بوده اينكى تخفيف يافته و وأرد دوران تقاهت شلده يود. طبيعت، بهار، جوانى،





جانگزارا تقريباً احسداس نمىكرد. روزى ناگهان به فكر ماريوس افتاد و با خود گفت: الاصجيب است كه
ديگر در فكر او نيستم!!

در هـمان روزها كه جلو دَرِ آهنين قدم میىزده از مـيان نسردههای دَر،
 آراستهاى پوشيله بود؛ گونهُ صاف و دخترانهاى داشت


 مى كرد كه اين افسـر بـىترديل در كردانهاى مسـتقر در سـريازخــانهأى در كو جئُ بابيلوُن خلدمت هـى اكنـن.
/ / / بينوايان

فردای آن روز نيز در همـان سـاعت اين افسـر از جلو دَرِ باغ عبور كرد. كُوزت اين ساعت را به ذهن شهردد و از آن روز به بعله تقريباً هـمه روز آن
 هوقطاران آن افسر، كه گامى با او همراه بودند، متوجّه اين نكته شُـده


 ستوان برای خواننلهُ كتاب ناشَناس نيسنت، و او را به نام ستوان تـــؤودول رُيل نُرمان مى شـناسلـ
دوستان آن افسر به او مى گفتند: لانگاه كنا آن دختر كو چولوء از پشَت

 دخترانى كه به من דششم دوخته|ند نگاه كنم.") و اين ماجرا در روزهايى اتفاق مى افتلد كه مـاريوس درمانلده شـده بود و



و گناه از كه بود؟ از هيجكس!

ماريوس از آن گـونه افـرادى بـود كـه در غــم فـرو مـى ورند و در آن مى مانند. و كوزت از كسانى يود كه در غم فرو مى روتلد و از آن در مى آيند. كوزت لحظات خطرناكى از جوانى خود را مىگذذراند، كه مرحلفاى است ناكزير، و سرشار از رؤياها و خيالثردازيههاى زنانه. در آن مسرحـله، قلب يك دختر جوان و تنها، مانند ساقه هاى بالآروندهُ مُو، گاهى بر سَسِرِ يك ستونِ مرمر مى آوبزند و گامى به تيركِ يكى ميخانه. و جنبن كرحلهأى
 است؛ زبرا ئروت مانع از أتشابِ راهِ بد و نادرست نمى شـوده، بلكه باعــ





 ثروت، و كفنّهاى برّاق مى يوشند و بيانى دلنثـين دارند، اما اگر از از ظاهر

 نفرتآور و شرابآلود درست شدلـاندلـ، و تيركهاى ميخانهاند. در فكر و روح كُوزت هحه بود؟ شُور عـــقى آرام گرفته و خفته در دورح




 و امّا در اين ايّام اتفّاق عجيبى روى دادي

تَرسهایى كوزت

در نيمـهُ اولُ مـاه آوريـل، زان والزُان بـه سـفر رفتـ. بـيسُ از ايـن نـيز

 يكـ بار به هنگام سـفر، كوزت را همراه خودد با درشكه، تاكو حهایى به نام


 اين بار هم زان والئان به سغر رفته بود، و در موقع دفتن گفته بود كـه سـه روز دِيگر باز خراهد گشـتـ. آن شبب، كوزت در تالار هـمكفـ ساختـهان اصـلى تنها بود، و برای رنع

 زيباترين تطعات آوازى جهان باشد. و اين قسسمتت را تـا آخـر خـوانــلـ و
 ناكّهان اححساس كرد كه يكى نغر در باغ راه مىرود.



IqAY / ترسهایكرزت

به بحوابِ رنته بود.

شنيله دنّلأرى مردى آهسته و آرام در باغ راه مىرفت.


كهى در باغ نبود.
بنجره را باز كرد؛ باغ آرام بود و در آن قسـمت الز كو جه، كه از آن بالّل
ديله مى شلـ، هيج كس نـو د.
كوزت به إين نتيجه رسيلد كه اشتباه كرده، و صداى باييح كه شـــيلـه بر

 در نزبر كامهاى سرگردان شـكارجيان، به گوش او رسيلده اسـت. ديگر إنن نكر را دنبال نكرد.


 فردای آن شـبـ، همين كه هوا تاريكـ شـل، در باغ گردشـى كـرد و و در

 نفر در تاربكى، و نه حثدان دور از أو، راه مىرفت. با اين وصفـ، با نـود


است. يه هر طرف كه نظر انداخخت، كسىى يا جیيزى نديل. از ميان بوتهها بيرون آمـل، بين أو تا بِلكان، ملفزار كوچحكى خاهِله بود. ماه يُشَتِ سرش بود. سايهاش روى علفزار گـسترده شـلده بود. بيــناك در


مى آمد؛ سايهأى عجيب و ترسى آوره سايهُ مـردى كـه كـلاه كِـرد بـر سـر
داشثت.
 بطلبلد، و يا از جاى خود تكان بخورد.
سیس بر خود خیيره شد، روى گرداند و ششـتِ سر و اطرافـ خـود را
نگاه كرد.
هيتح كس در باغ نبرد.
به علفزار نگريست. سـايه ناپـديل شَده بود.

ُُشُــِّ در آهنين رفت و كــى را نيافتـ.
احسياس میىرد كه بدنش يخ بسته. آيا هـهـ جيز وهم و خخيال بـود؟
 سـايةُ آن مرد را روى علفزار به خوبى ديله بود؛ و اين سايه ثمى توانست وهم و خیال باشـد كه سايةٌ مردى بود باكلاه؛ و اشباح كلاه ندارند!

 "د خخترم| عقلت را از دست دادهایى!"


باشد!!
و به بهانهاع به باغ رنت؛ و كوزت أو را از دور مى ديد كه در آهنين باغ را مىى آزمايل.
نيمههاى آن شبـ، كوزت بيلار شـد و صـايـى شـنيل. يكى نـفر زيـر بنجرءُاتاق او راه میرنت. به طرفـ دريجهه دويل و آن را باز كرد. در باغ يكـ



تَرسهاكیوزت / 18^9

روى تحتْخواب دراز كثيلد و به نكر فرو رفت. با خود هيگفت: الإلـرم
نگران شده.
زان والزالن آن شبـ، و دو شب بعلد از آن تا صبع در باغ كـمـين كـرد.
كوزت از دردجچهُ اتاتشْ او را محىديل.
شبـ سوم ماه تاريكتر شـده بود و ديرتر طلوع كرد. تقريباً ساصتى بعلد


مىید: (اكوزت!!"
كوزت از جا برخاستـ، لباس خانهاش را يوشيد و رنت و جنجره را باز كرد. بلرش كه در ميان علغزار ايستاده بوده به او گفت: غابيدأرت كردم تا

گرد.1)

كوزتت روى ملقزار سايٌهُ مردىى را ديل با كاله گِرد. و اين سايهاى بود
 علفزار افتاده بود.

 بحخارى حرف میزدد و هى خنديل. زان والزان آرام شده بود. كوزت نيز باريكعبينى را كتار كذانــت و در

 زبرا آن شبه، سايهُ آن هرد با كالاهِ كردش، ناگهان محو شـلده بود. با أبـن حاله كوزت خاطرشَ آسوده شـده بود، و نظر زالن والزان را دربارهة سـاية

 و امًا جند روز بعل، اتفاق تازهاى افتاد.

\section*{تعبير و تفسيرهاى توسَن}

 موقع لزوم، دست يك رهگُذر از لاى نردهماى دَر، بـه آلن تيمكت و آن آن آلآيتي برسـد.





 سرجشمهـ مىكيرد.




است،، وگرنه آدمى سرما مى خورد.


تعير وتفسيرهاى توتت / |fq|

سنگ بزرگگى ديلد كه يقيناً تا لحظاتى بيش در آنجا نبود.
 آن يهى نبرد. در اين فككر بود كه سنگ خــود بـه خـود بـه آنـجا نـياملده، و بىترديد يک نفر منگگ را در آنجا گذاشته أست. و شـايل دستتى از مـيان
 راترسـانل. اين بار واقعاً مى ترسيد. جاى ترديل نبود. سنـگ در كنارِ او بود، كـوزت جـرأت نكـرد بـهـ آن

 توسَن در جوابِ گفتت: |(هنوز نيـامـلـهانلـ، (يكى بار گْتهايم كه توسَن لُكنت زبان داشّ لكنت او را در اين نوشته منعكس نكتيم؛ خون دوسـت ندأريم كه نقصى در نوشُتهُ ما راه يابلد.)
زان والثزانه مردى كه مُـام در افكار خـود فـرو رفتـه بـود و شــبها بـه
كردش مى رنت، غالباً دير به خانه بازمـى گثثـت.


- من مواظب همه جيز هستم. خيالثان آسوده باشلد. توسَن كوتاهى نكرده بود؛ و كوزت اين را مىـدانســت. با اين وصـف نتوانسست ساكت بـماند:
ـاينجا يرت و دور افتاده اسست، بايد خـيلى مواظبـ بود.
 آقا توى اين ساختمان مى خوابيلدند. امًا نترسيل. هن همهُ در و بنجرهها را را
 هعلوم كه يك شـب جند تفر نيايند به اتاقت شـما و سرتان را گوش تا گوش


 خداوندا!... رحم كن!
كوزت گُفت: هاز اين حرفها نزنيد، نقط دَر را محكـم بينديد!!







 تخته سنگهاى بزرگ و غارهاى ترسناك را میى ديد.


 كُوزت با طلوع آفتاب بيلار شد و يقين بيدا كرد كه ترس شـر شـبانهُ أو بر ائر خيالات واهى بوده أست؛ با خود كفت: اهجه خيالات عجيبى ا... حخندين

اين تلر ترسو شده|م؟|

آفتاب از روزنههأى ينجره به درون مى تافت و يردهُ حرير دمشقى را

 نتيجة خيالبانفيهاى من بوده."

لباس يوشّيد و به باغ رفت؛ به سوى نيمكت شتـافت. همين كه به آنجا

امّا أنجه شب پيش او را ترسـانده بود، به هنگام روز كنجكاوى او را برمى انگيخت.



 توى آن جنند صفححه كافذ بود.


كـوزت كـاغذهاى درون بـاكتـ را يـيرون آورد. دفـترحـهأى بـود بـا
 نوشته شله بود.
كوزت مى خورامت نام نويســده را بيابل. دفترجهه را ورق زد. در هيجَ







 و جنين بود هطالبى كه كوزت در آن صفحات نخواند.

دلى زير يكى سنگ

همهُ جهان را در موجودى خلاصنه كردن و آن مو جود را بـ عرشى الهى رسـاندن؛ عشت اين است. عشق درود فرشتگان است به سستارگان. و قتت كه غم آدمى از عشتّ باششله جهه انلوه گرانبارى دارد!
 مى بينلـ، كه خود به تنهايیى همةٌ جهان المست. و بيهوده ثيسـت كه مصحبو بـ به


 جان عائت به سير و سياحت كان رؤــاها مى درد.
 چنهان مىكند. اشيـاء كلدر هستتند و محبوب در نظر ما شفًاف امست. دوست داشتشت يك موجود، أو را به جنين شـفاقيتّى مىرساند.
 حاللى كه باشُدـ، جان او در شُجود است. دلدادكان جدا از همه خود را با هزأر كونه خيال موهومه كه از حقيقت





 دارد كه مىتواند طبيهت را، با همهُ ذرّاتش، هأثمور ييامرسانى كند. اكیبهار! تو نامهاى هستّى كه من براى او مى نويسـت. اختيار سرنوشت آدمى بيشتر به دست دل اوست تا عقل او. دوست دانُتن تنها جيزى است كه مىتواند جاودانگى را در بر گـيرد و از خـود
 دلذادكى از دل برمى آيل، و هر دو از يكى سرشتانذ. آن نيز، هـانند
 زواللنايذير. دللـادگى فـروغى أست آتشــناك كـه در دل مـا جـاى دارد و






 خداوند نـىتواند جـيزى بـر سـعادت دو مـوجود، كـه هـمـديكر را دوسـت دأرند، بيفزأيل؛ مگر آنكه عشتق را در وجودشــان دوام و جاودانگى
 سعادت بیثايانى كه عشق در زندگى زمينى به آدميان مـى دهد حـتّى در
 آســان است، و حئت بالاترين نقطهُ عظمت آدمى.
 بردنش، ديگرى به علّت أسرارآميز بودنث، امٌا در زمين، ما پییزى دأريم كه فروغش از ستاره روحنوازتر است و اسرإش بيـخيلدهتر؛ و آن موجود \#زنا) نام دارد.
هـا هر كه باشيمه، براى زنده ماندن بايل نفس بكتُيمه. اگر هوا نباشلد، نغسمان بنذ مى آيلد، خواميم مرده و مرگ در فضبايى كه عشق در آن نباشــد سهمگِين است. چنين مرگى خفقان روح آدمى اسـت.



مى شـوند و دو بال يكـ روح. دوست بداريد تا بتوانيـد برواز كنيد. آلن روز كه يكـ زن خرامان خرامان از كـار شـما بـذـرده و خرام أو بـا
 جَارهاى نداريد جز آنكه شب و دوز به فكر أو باشيـد تا او نيز ناجار به شُشما بينديشد.
 عاشتق صـادق از گمكردن دستتكشُ مـحبوب غـهـغين مسىشـوده و از بيدأكردن دستمالل او، شـادمان. و بـراى امسيلدوارى و جـاننتاريهايش بـه ابلديت نياز دارد؛ زيرا عاشت تركيبى است از بـى نهايت بزرگ و بـى كوچچك. اگكر سنگيل، كهربا باشيل؛ و اگر درختيلد، ميموزا' باشيد؛ و اگر انـــانيلـ،

عاشتَ بائـيد!
عانتَ اهل قناعت نيست، به سعادت مىرسدل، بهسُـت را مى سخو|هل؛ به بهشت مىرسـد، آسـمان را مى طلبلد.
 مىثـود.

 بگرديل تا هــه جيز را دريابيل. عشتق به أندازهٌ آسمهان جأى سِبير و تأمّـل

دارد، و جیزی بيش از آسهان دارد؛ و آن خوشى و للُّت أست. ثرسيلدم: - آيا باز به باغ لوگزامبورگ مى آيند؟ - نه آتا. مدّتى به آن آن كليسا محىرفت _هنوز هم به آَن كليسا مى دود؟؟ - نها ديگر به آنجا نمى رود. - هنوز در آن خانه زندكى مىكند؟ - نها به خانهُ ديگرى رنته. - يس كجا منزل دارد؟ - كسى نمى داند. جَه ناگوار و دردناكى اسـت كه آدمى نشانى جان و جانان خخود را ندانل.



 مى شـناسـم كه به هنگام خوابيـدن، آسمـان را با خود برداشت و و برد. اووا... در كــنار هــمديگر در گـورى خــفتنه و گـاهـى در تـاربكيها سـرانگشت يكديگر را لمسى كردن و نوازشُ دادن، برإى جاودانگگى مـن بس استـ.
 بداربل.
از عشق مُردن، عين زندگى امست. غم عشت را دوست بلاريد كه تاريكى آن بُر از ستاره استـ. و عاشتقانه

جان سیردن جلا و جذّبهأى دارد.
 دارند.
عشتّ، تنغّس هواى بهئـتى استـ.


خداوند شما را براى آن آفريده است. زنـدكىى آزمـايشـى طـولانى است.




 حالل كسى كه تنها كاللـد خويش و ظواهر حيات رادوست دارديا كه در اين
 جان و جانان باشثيد، كه در همه جا بازشان خواهيد يافت.

 كرده بود، امّا ستاركانان را در جان ان خود دان دانشت.








 كه تلّههایى كوه، آثار زمينلرزه


\section*{كُوزت يس از خواندنِ آن نامه}

كُوزت، در ضمن خواندن آلن نامه، كمكم به عوالم رؤيـا فرو رفت و بـ بـ

 اين بار، كُوزت او را زشُت مىديلد و كراهتآور.



 بلكه در چند روز، نوشته امست، و در واقت انديشهها و احسساسات خود را گاه به گاه، و جمله به جمله، و بیى نظم و ترتيب و بـى هدفـ، روى رو كـاغذ آورده اسـت. كُوزت تا آن روز جحيزى مانند آن را نحتوانـلـه بــود و در ايـن







سوزانـلـن و شـعلهور شـدنش را ـــنهان نگـاه دارد. ايـن دفـترجـهُ پـانزده


















كوزت در ياسخ حتّى لحظهأى ترديد نكرد. تنها يك نفر مىتوانست نويسندهُ آلن اوراق باشد: ا(او).
فكر و روح كوزت بار ديگر لبريز نور شـده بود. همه جیيز در نظر او
 نامه را (أو)") نوشتّه بود، (أو) إين نامه را آورده بوده (أو) از ميان ميلههاى آهنين دستشُ را دراز كرده، نامه را روى نيمكت سنگُى گذاشُته بود. و در


آن روزها كه كوزت، (\#اول| را الز ياد برده بود، در مر گوشهه و در هـر كــار جستوجو كرده و او را يافته بود. آيا به راستى در اين مدّت، كوزلت (ااوه" را



 مىكرد، و در همه حال (ااو) را مى ديل و وجودشر را الحساس هـى وكرد؛ و




او خوانده بودم.II

وثتى كه آن نوشته ها را براى سـومين بار خخواند، ستوان تئودول زيـل


 بدآملـنى و بسيار زشـت يافت. و آن افسر خوشسيها و متكبّر، وقتى كـهـ
 كوزت با شرم و بيزارى از الو روى گرداند. دلش مى حیز ديگرى بردأرد و به سوى او يرتاب كند.

 نامه را خورب خواند و همهُ كلماتش را الز بَر شده آَن را بوسبيل و زير بيراهن و روى قلب خود جايش داد.
كوزت بار ديگر در تودرتوى عشقّ آسمانى خود فرو رفت، و درهاى
/ / IV.Y

بهشت به روى أو كشوده شد.
آن روز راكُوزتت با نوحى گيجى و آشفتگى گذرانذ. نكرش درسـت كار نمىكرده افكار و خيالاتش به صوردت كلاف سر در گُم در آملـه بــودند؛

 نبود. گاهى به دنيای وهم و خيال بناه مىبرد و از خـود مـى ويرسيل: آآيـا





مى لرزيلد.
كوزت تنها به (|أو") فكر مىكرد و هـر بـار كـه نـامه را لُمس مسىكرد،
 و با خود مىگفت: الاحتماً فرشتگان مـيانجى شــدهانــد؛ و شـايـد يكـ واتعهُ آسبـانى، آنها را بار ديگر به هـم بِيوند داده اسـتـ.
 آسهانى، اين ميانجيگُرى فرشتخانه در وآتع از آنجا شروع مى شـد كه يك تبهكار شّيّاد، يـيامى را روى كافذى نوشته و در خمير نانى پنهان كرده و در
 حياطِ زندانِ فُوس -أ - ليون اندالخته بود.

9
سـالخوردگان بايد سَرِ وقت از خحانه بيرون بروند

آن روز خروبه، زأن والزان از خانه بـيرون رفت. كـوزت مـوهايش را




مى خخواست از خانه بيرون برود؟ نه
باكسسى وهدهُ ديدار داشت؟؟ نها

 مشنول بود.


و همحجنان از لابهلای درختها راهِ خود را باز كرد و ر رفت تا به نيدكت
سنگى رسيد.
سنگّى كه اوراق نامه را در زبر آن يافته بود، هنوز در تَـرِ جاى خود
بود.
روى نيمكت نتسست، دستِ سفيدفامثى را روى سنگ نهاد؛ گـويى

مى خواست آن را بنوازد يا از او سپـاسگزارى كنـ. ناگهان احسـاس عجيبى بـه او دستت داد. كـه در ايـن حـالت آدمـى، بى آنكه بيبند، أحساس مى كند كه كبى چششت سرش ايستاده أست. روى گرداند، و از جا برخاست. \#الاو" بود.
كلاه به سر نداشـت، يريده رنگا بود و لاغر، لباس سياه پوشيذه بود. روشـسنايى غـروب ريـيـانى خـوش تـركيبشث را تـيره رنگ كـرده بـوده و

 كه جان مى سِرده، و خياللى كه وجودشُ رايُر كرده بوده، نورانى شده بوده
 كلاهشت در چجند قدلمى أو روى برتهها إفتاده بود. كوزت كه نزديك بود از حال برود، خاموش ماند و آهسته قَدمى به عقب رفت؛ زبرا حس میى مرد كه مجذلوب او شده الست. أما (أوه) از جايش تكان نمى خورد. نمى دانم كوزت جهه احسساس غم آلمد و نامفهومى داشتّ، كه نگاه الو را مى ديلد و جشَهـان او را نمى ديلـ كوزت باز جند قدم به عقب رفت، به درختى رسيد، به دآ آن تكيه داد.
اگر اين درخت نبود، به زمين مىىافتاد.
 بود، و حالا به زحمـت از بالایى برگها گذـر هیكرد و به سوى او می آملده و
 نداشتمه نمى توانستم با آن وضم زندكى كنمه، و آمدم. شحيزى راكه روى أين



























 نهى كرد. عشّق او را آشَفته كرده بود.
IV.9 / ينوابان

كوزنت يك دست او راگرفت و دوى قلب خود نهاد. و او كاغذهايىى كه خود نوشته بود، در سينهُ بيراهن او لمسس كرد و با لكنت گـفت: لإِس شما هم دوستم داريل؟؟"
كوزت با صدليُى جنان آهسسته كه به وزــدنِ نسيمى مى مانسـت، گفت: "(اساكت!!... اين راكه مى داننستيل.")
و صورت كلفامشُ را در سينهُ جوان خوشس سيها بنهان كرد. جوان روى نيمكت نشستت و كوزت در كـارِ او. ديگـر جـاى سـخن

 برثها آب مىشوند؟ كه گل گلبرگها را مى گثـايـد؟ كه بهار مى شـكفد
 يك بوسـه بود، و همين. هر دو لرزيــدنل و در تـاريكى جشثـمان درخشَـان، هـهديـگر را نتـاه كردند. نه تُخْكاى شب را حس میىكردنل و ذه سردى سنـگى را كه روى آن نشسته بودنل، و نه رطوبت خاكى را، و نه نرمى و تُردى علفهاى خيس رو را؛
 بابشـنله دست هملديگر را گرفته بودنذ.
 باغ شـده، و حتٌّى حضور او در باغ به نظرئ بسيار عادى بود. گاهى زانوى ماريوس زانوى كوزت را لمسس میكرده و لرزه بر ثنشان مى افتاد.
 كلمات بر لبش مى آَوبخت؛ همـجون دانهُ شبتهمى بر گلبرگِى.



ظرفى بودند كه لبالب شـــه بـودند، و ايـن كـلمات از آن ظـرف سـرريز
 كه همحجون بريان پاك و زلال بودنل، هر جه حس میکردنلد به همديگر


 مدروميتهايى تحمل كرده بودهاند. هده جيز را براى همديگر مى گفتند و در نهايت صميهيت، آنجه رأكه در دل داشُتنـ، هـمـهُ أسـرأر هـنهان را بـا
 همديگر حكايتها گفتند. و آن دو موجود چنان خـود را در هملديگر ريختند
 جوان را در خود داشـت، و دختر جوان روح و فكر آن مردِ جــوان را. در همديگر نفوذ كردند، هملديگر را اففسـون كـردند، و يكــديگر را مـبهوت ساختند.

و جون همة اين گفتوگوها به چايان رسيل و همـه چجيز را به همديعر
 -ماريوس... و شــما؟

ــكوزت.


0
بازيگوشي باد


 دوء جمعاً ثينج خرزند داشتيند: دو دختر و سه يسر؛ و بههر روى تعدادششان
زياد بود.

زن تنارديه خود را از زير بارِ سنگّينِ اين دو بسـر، كه از بقيه كوجكتر
بودنل، رها كرد؛ و از اين جهت بسيار راضى بود.
(ارهاكردنا)، در اين مورد تعبيرى الست بسيار درمت و دقيت و اين زن
 مى توان يافتا. اين زن هاننل هـمسِي مـارشال دولاهت هـودانكـورُ، تـنها نسبـت بهد خترانش احساسى مادرى داشـتّ، و مادر بودنش از اين مرز فراتر



 نداردا و اين، بیى چون و چحراترين جوابى است كـه مـى توان يـفت. چـرا
1. de laMothe - Houdancourt

ندارد! اين مادر بـا صـراحت مـى مى خورد؟
و امـا برويم بر سـر داستان. چشكونه تنارديه ها موفق شـدند كه خود را از زير بأر دو يسر كویكترشان رها كنند؛ و حتى از اين راه درآملدى هم داشته باشند.
در صفحات بيش، از زنى نام برديم بهنام مانيون، كه مدتى خحدمتكار




 در چاريس را فراگرفت. دانش آن زمان، يس از سـالها تجريه، براى مبارزه با





 در كو حهُ روا - در - سيسيل بجهها اين. درآملد ماهانه نيز دفن مى شـلـ مانيون ـ فككر جارهجويى افتاد.
 همه جهيز خبر دارند و در عين حال رازدار همديعرند و گاهى دستگير

1. Celestins
2. Yetit - Musc
3. Barge
4. Roi-de-Sicile

بازيكوشيباد / IVIT

كه بسر باشند و هم سن و سالل بسـران از دست رفتهُ او. با أين ترتيب كره از
 باصث مى شـد كه دو بسر كوجكتر تنارديه تغيير نام بدهند و جایى دو پسر


 باشيد.
مسسئرلان امور متوجه اين مطلب نشـلند و اين جـايگزينحى بـهسادگى
 كه مانيون يذيرفت و هر ماه ده فرانكـ، از آن هسَتاد فرانكـ رارا، بابت اين كار










 مبهـى در اعماق تاريكى درمـى آيـنـل، و بـهدشوارى مـى توان آنـها رالز همديگر تثخخيص داد؛ و بهآسانى با جیزهایى ديگر، كه نإيبدا هستند، در مى آميزند.
زن تنارديه عصر آن روز كه از دو خـرزند خـود بــراى هـميـشه هشــم















 الماس هاي دوشيزه مارس دست داشتـ و بمدها بـنام (ادوشيزه مـيسى") معروف شـد





 مى

IVID / بازيكوتئي باد

آنها بهزبان عاميانه حرف نمىید.
 خيالنشان آسوده شـله بود. اما روزى رسيد كه مانيون گرفتار شلد و بهزندان
 و اين دو تسربحهـ كه تا آلن وقت زير جتر حمايت مانيون بودنل، از آن
 دادنل.
بعد از ماجراى خانه زونلدرت، و در واقع تنارديهه و بازداشت عدّها از تبهكاران، تحقيقات ادامهه يافت و عدّه ديگرى در ارتباط با بآنان دستگُير
 گُرفتار شدن تنارديهها، باعدث شد كه بعلج از مذّتى پرده از روى جـرايـم

مانيون نيز كنار برود.
تِند روز بعد از آنكه مانيون، تكه كاغذى بهايونين دأد كه پيامى دربارهٌ خانهایى واقع در كوجهْ يلومه، روى آن توشته شـده بـود، مأمسوران بـليس به كو جهُ كلوشيرس هـجوم آوردنل و هانيون و دوشَيزه ميس راكَرفّنـلـ و دَرِ خانه آنها را مهر و موم كردنل. اين دو يسربجهه كه در حياط كوجك جكى در آن


 كاغذى كه (امادر) شـان نزد او گذذاشته بود بهـآنها داد. در اين كاغذ تشانى
 كفشدوز براى دو پِسريجه شـرح داد كه ديگر آنبا خانهُ آنها نيست و بايد
 بايلـ به كو جهُ سـمت چحب بروند و در آنجا سـراغ او را بڭگيرند. دو كودك بهراه افـتادند. آن كـه بـزرگتر بـوده بـا دسـتى دسـت بـرادر

\section*{| IVIF}




 شُدهبودنل، و خود را بهحوادن تسليم كردند.
\(p\)


در فصل بهار، شهر چاريس گاهیى گذرگاه بادهای سـرد و ططاتت سوزى اسست كه آدمى از وزيدنشان منجملد نمى شـود اما يخ مىزنـد. اين بادهاى

 گرمی شود. گويى در بهار، درهاى خانهُ زمستان را نيمـه باز كردهانذ، و اين باد از لاى آن درها بيرون مىدود. در بهار سال
 بادهاى سرد و سخت نيز از هميشه بيتـتر و تندتر میىوزيد! گويى درهالى


باز شده بود؛ چِون بيهارى ويا همر با دَم سرد اين بادها درآميخته بود. از نظر هواشـناسى نيز، اين بادهاى سرد، خاصيتشان اين بـود كـه بـا بـا
 سـهـگـين و رعلـ و برقهای يابیى در زمين و آسـمان آشـكار شـدند.




برداشت و خوش بود و مىلرزيلـ. او در محلدوده ارم ـستن -زروه'، جلو










بود.

در آن لحظظات كه هم عروسك را زير نظر داشت و هم زيـرجشــــى



 بهاين طرف جِيزى نحخورده است.
آرايشحُر در مغازهُ خود، كه يكى بخارى بر از آتش آلن راكرم كرده بوده،
 مــىانــالخت، كـه دسـتهايش را در جـيب خـرو بـرده بـود و كــــتاخانه بهعروسك پشت وـترين مى نگّريست و فكرش در جاى ديگُر بود.






 میشورد. آرايشخگر كه در حال تراشيدن ريش مشترى بود تيغ بـهدست،

 يه عالم سرما با خودشون مى آرن. دو كودك گريه كتان مى رفتنـ. در آن وقت، آسـهان ابركى بود و بارآن هم مى.باريد. گاورُش كوجكى دوان دوان خود را بهآن دو كودك گريان رساند و و


خوابيلدن نلاريـم."
گاورُش گفت:
الادرد و موضتون همينه؟ |اين كه گريه و زارى نداره. بجچههأى اين دوره جقلدر لوس شدهان.ا و بههسر بزرگتر رو كرد و با لحنى آمرأنه و در عـين
 من!" بِسر بزركثر كفت: الحششـمه، آقا!" دو كودك مثل اين كه بشت مسر اُسقف راه مـى رونلذ، با أدب و احترام دنبال او راه افتادنل و ديگر گريه نكردند.


 نداره. دختر جوانى، از ديلن اين سـه كودك كه يشّت سر هـم راه مىرنـنـل،

خندهاشُ گرفت و با صداى بلند خنديد؛ و خندهُ او نوعى بـى احـترامـى


 ماهى نيست، مشّل مار مىمونه. بايد برم يه نفر يبدا كنم كه بياد و زنگگوله بهدمبث آَويزون كنها
 يك بار كه از روى گودال آبى بهآن سو لمى پیريلد، زنى را ديد كه سـرايدار بود
 آن بود كه برفراز كوه بروكن' بهديدار فـاوست بـروده كـاورُش خـــنـيد و
 با اسسبتون زدهإيل يبرون؟" و در همان لحظه، طورى در ميان آببهايى كه در وسعط كوحِه جمع شله بود جست زد كه كل و آب به كفش هاى برقى يكى
 گـاورُش ســرش را از لاى شـال گـردنش بـيرون آورد و بـهآَن هـرد

خـئــيـين گفت: "حضرت آقا از كى شكايت دارند؟"ه

آن مرد كفت: (ااز تو!!)
 شـكايتها را قبول نمى كتد.
 رسيلثد كه سـيزده جهارده ساله بود و زير طاقنهائى ايستاده بود و الز سـرما




كوجكى بود و برهنگى در آن سن برايثش شرم| آور برد.
 بكند.
 شانههاى لاضر و كبود دختر گدا انداخت. دخترك بـهت زده، بـهاو نگـاه

 از خوبیى سپاسغزار.

 (a....!)

سُدت باران افزودند، كه إبرهاى بلى، اين چحنين نيكى را مجازات مى كنـلدا كاورُش، كه كالافه شده بود، گفت :

أين شرشر تمام نشه، جون بهلبمب مىرسه.! "

و نگاهى بهدختر گـا انداخت، كه خود را در شال گـردن او يـينجيده
بود، و كفت:

الاعيب و ايراد نداره، از ما كه كذشت، الما آّن دختر بيجاره صاحب يه
بالتو پوسـت عالى شد!!
سيس سربلند كرد و بهابرهاى عبوس نگاهى انداخت و كفت : (اتو هم كه با ما نمى سـازی!
 آهنين جلو يكى دكان نانوايىى رسيلند - رسـم بر اين است كه نان را مانند طال در بشت نردههاى آهنين جاى مى دهنل ـگاورُش بركّشت و بهبحهه ما

گفت: (اببينم شام خوردهايد يا نه؟)

كاورُش با لحنى سنگين و آهنگين گفت: اإسِ شما دوتا، نه بدرداريد نه مادر!!
 گاورُشُ، مانند يكـ مرد متفكر گفت :

كودكى بزرگتر گفت: لادو ساحته كه'أين طرف و آن طرف مى آريم. توى

نياورديم.")






 گفت: (امامان بهما قول داده بود كه آخرين يكسنـبهُ حيد پاكى، ' مـا را به كليسا ببرد و برایى ما شــمشاد مقدس گير بياورد." "آفرين بهاين مامان!!)
 كاورُش گُفت: اديگر دست بردار از اين حرفـهأل|"
 ييروزمندانهأى گرفت و گفت: (ابجههها خيالتون آسوده باشه. اين هـم يول
dimanche des raneaux .


شـام سه نفرى ما.




نانوا، كه صاحب دكان نيز بود، كارد را برداشـت كه نان را يُيُرد.

 ميات نانها بردانشت كه با كارد سه قسمت كند. گاورُش كه مـتو جه شــده بود، انگشتشُش را در بينى أش فرو برد و جنان نفسشُ را بالاكيُّيد كه بِنذارى فردريك كبير مشـغول انفيه كشيلدن اسـتا و در اين حال سر نـانوا فـرياد كشيد: (آآى زرشكا ... جیى حيز اينديگ!!! شايد خوانندگان ما تصير كنـندكه گاورُش بهز
 حقيقت او بهزبان ما حرف مىزدد. و جحى خيز ايِنديگ، مهان اسـت كه ما
 نانوا كه منظور أو را فهميده بود، گفت : (اين نان بسيار خوبى اسـتت از نوع درجه دوم"|

 خويشتنددارى كند، لبختدى زد و با مهربانى آن سه كودكى را نگريست و





وقتى كه تانوا نان را بريله گاورُشُ بهدو تا بجهه گفت: الاحالا بـا خـــيال راحتت نون را بهسق بكثيـل و زهرمارتون كنـيل.ل بحههها، كه از حرنهاى او
 گاورُشُ خنديلد و گفت: لامعلوم مى شـه هنوز زبون آدم حسهابى ها را ياد

 حرفهای او را راحتتر مـى فهملد، براى آنكه او را تُنّويت كند و ترديد



 مىىكرد.
كاورُش گفت :
ـ ـحال بريم بيرون، بجهه ها!
از دكان ييرون رفتند، بهطرفـ باستيل راه افتادند.

 مىىرد تا و قت را بداند. كاورُش با خْودش گُفت: (اين بحجه هنوز نفهميله كه كجاستا، و ححه خبر شـده.)
 خيابان بشرد. آن سـه نفر راه مى رفتند و نانشـان رأ مى خوردند. مهين كه آخرين لقهـه
 زندان فُورس بهـچشتم مى آملد. در اينجا بود، كه يكـ نفر از مـيان تـاريكى


بيرون آمـلـ و گفت: (اگاورُش! تويىى!" گاورُش گفت: لاتويى مونیارناسى
و أين جران همان مُونهارناسِ ثبهكار بود كه ثيافهاش را، بـرای آنكـهـ




مونِّارناس او را بهسكوت دعوت كرد: (اهيس! ...يواش حرف بزن!)" و دسـت گاورُش را گرفت و بهنقطهُ تاريك كو جِه برد. آن دو بحجه هـم
 تاريكى ايستاده بودند و از باران در امان بودنل. كسى هـم متو جـه آنها نبود. مونبارناس از گّاورُش برسيد: (ا-مىدونى میى خوام كجا برم؟؟" -ـبالالى تحوبهُ دار
ـأز مستخرهبازی دست برنمى دارى؟؟... مى خرام ام برم سراغ بابه.
 ـخانم نيست. بابهُ خود مونو مىگّم.

 و برای او شرح داد كه او را صبح همان روز، از زندان كرنسـيرثرى. برا؟ بازيرسى مىبردهانلـ، و او به جاى اين كه در راهرو دادسرا، بهطرف





1 - Conciergerie

عصايى راكه در دست مونبِارناس بود بهطرف بالا كثيلد، تيفهٌ خنجرى از آن بيرون آهل، و آن را دوباره در عصا فرو برد و كـفت: الرفـيق! ...تـو كـهـ اسلحهأت را همراه آوردهأى و آن را حجوندهأى توى غـصاى بـورزوواهـا،



جاقويى همـراهشَ بائـد.
 _كارهايى هست كه ...
و جهمله را نأتمام كذاشت وت و هوضوع راعوض كرد: الراستى برات گفتم

> ॥...
- جیى -
 تموم برام موعظه كـرد و دسـت آخـر كـيف بـولث را دا دأد بـهمن. كـيف را


گاورُش گفت: لانقط مو شظه نصيبت شد.")
مونـارناس برسبيد: لاحالا دارى كجا مىرى؟



ـ خونه خودم
- خرنهُ خودت! مگر خونه هم دارى؟
_البته كه دارم.
_كجاست؟
گاورُش گفت: لاتوى شُكم فيل ال.


مونِّارناس كه كهتر از شنيلـن تیزى متعجب مى شـلـ، با تعجب بهاو تگاهى كرد و گفت: پگفتى توى شكمب فيل؟")
گاورُش كفت: (آآره، رفيت! ... انشكالات يِشُشالات كه ندأره؟؟)
 نوشَت، مونیارناس، كه منظور او را دريافنه بود، گفت:
 گاورُش كفت: ا(بله كه جاى خوبى اسست مثل زير پل نيست كه از هر
 آبرومندى امست!
- چشطور میروى توى شكم فيل؟
-میروم ديگر.
-سپ سوراخ مورأخى دارْ
 تالباى جلو فيل يه سوراخخ هست. یاسبانها متوجه ايـن سـوراخ نشـــدهان، وگرنه سوراخ \(ا\) ' مى.يستتن.

 بعلش سـورالخ وا همىـهـ، و كار تمومه. أما براى اين بحهها يكـ نردبون هـم دأرم.
مونيارناس تاهقاه خنـلـيل و كقت: (اايـن دو تـا بـجه را از تـوى كــوم سوراخی بيدأكردى؟؟"
 بونیارناس كمى فكر كرد و گفت: (اعجيب بود كه تو خيلى آسون منو



درآورد و آنها را روى بينى خود گذاشت. و شكل بينىاش رأ صوض كرد. كاورُش گفت: الاحالا بهتر شد. اكُر جاى تو تو بودمه اين بينى قالابى را هميشـه روى صورتم نگاه مى داششم.



 گاورُش بهشوخى كفت: الاحالا برامان كمى دلقكى بـازى در بـيار كــه بخنديم."
دو كودك كه در آت موقع انگشتهاينـان را در سـوراخهـهاى بـينى فـرو برده و سخت مشغول بودنل، همين كه كلمات (ادلْكـبازى") به گوشُشان خوردد، از آن حال بيرون آهدند و جلوتر رفتند و شاد و خندان بهمونخارناس جشتم دوختند.
اما در آن لحظات، فكر مونیارنأس مشغغول بود. و دست روى شــانهُ گاورُش گذاشُته بود و با تكيه روى هر كلمه، بهاو مى گفت: ا(إسر! گوشتو



 الين كلمات تأتير غجيبى در گاورُش گذاشت. قذمى بهعقب رفت، و
 ايستاده بود. بی آنكه بهروى خود بياورد بهمونِّارناس كفت: پابسيار خخرب،
 كارى با من داشتحى، ثا دم صبح آنجا هستم. خرنهُ من ميان زمين و مواست
1. dogue dague digue


دربان و سرايدار نذارد. وقتىى بهاونجا رسيدى، خيلى بـا ادبـ و احـترام، بگُ با جنـاب آقاى گاورُش كار دارم. فقط همين." مونِّارناس گفت: (ابسيار خبع.")
 گاورُشُ بهطرف باستيل رفت. كودك ينج ساله دنبالل برادر بزرگترش قدم
 مىكرد دلقكى ميرك است ببيند.
 سرياسبان نزديك آنهاست، رمزورازى داشت. او با تكرار كـلـــاتى شــبيـي بههمـديگر، مانند دگ، وداگ، وديگا بها گاورُش فهماند كه خطر در كمين است،، و احتياط بايد كرد؛ ديگر نمىتوان آزادانه خيزى كفت, و امـا ايـن كلمات "دگ، و داگ، و ديگاه بـهمعناى لاسگگ و جـاقو و زناها، از الفـاظ عاميانهُ تامثل است، كه بيت نوازندگان و هنر بيئـئان دورهگردا در عصرى

 نزديكى شبكهاى زيرزمينى، كه در خندق قديمى اطرافـ زندان حفر كردده بردند، بنأى يادبود عجيبى بود كه در اين روزگار بــاربسى ها آن را الز يـاد
 يادبود محصول ذهن سرفرمانده أرتت هصر بود.
1. Callot





/ / اVY.

ما بهاين فيل هحىگويـيم بناى ياد بودب و در واقع هيزى بجز يكـ ماكت

 آَن سو میىانداخت بهجه دليل، جلوهُ يكى بناى تاريخخى را بهخود كرفته بود. بههرورى، ايـن
 شبيـه بهيكى خانه، با خوب و وسايل ديخر، بر بشتث ساخته شلده بود. اين برج كه روزى بهدست يكى نقّاش تازه كار رنگ شلده بود، بـعد بـهـدسـت


 درمحى آمد. كسى نمى دانست كه اين فيل غول بِيكر نمادِ جه جییزى است.
 تقلير، إين شبع با عظمت و تلرتمند، در برابر شبح موهوم و وبران شله: زنلـان ياستيل، بر پایى ايستاده بود با كهتر كسىى از بيگانگان بهتماشاى ايسن بـنا مـى آمل رهعــنران حـتى

 تازهتر و كريهترى يِدا محكرد. بهقول مردم بذله گوى آن حذدود، كارمندان
 آن را فراموش كرده بودند.
اين فيل تاريشخى، در آن گوشـه، غمڭگين و زخمه آلود و بيهار، در مـيان يك ديوار كوتاه و نيمه وـرانا كه درشـكهنى هايِ مست هر وقت بهآنجا




بيرون آمده بود ميان پاهايش علفهایى بلند رويبلد بوده و جون سطّح ميدان اطرافـ آن را در اين متى سالل كمى بالاتر برده بودنل، فيل لاجرم در گودى افتاده بوده و مثل أين بود كه زمين. قصـد دارد كه او راكمكم در كام خرد فرو ببرد. مردم عادى اين مجسهه را بىارزش و نفرتانگيز و بسيار زشت و
 اين فيل بهصورت آت و آثشغالى درآملـه بود كه بايلد جـارويش كـرده، يـا يادشاهى، كه بايل سر از تنش جـا جلا ساخت.

 را نشان مى دهد. آن فيل نيز بهمحض, آنككه هوا تاربكى مـى شـد، شـكـلش تـغيير مـىكرده و در شـفافيت و صـعاى شـبـ، ظـاهرى آرام و تـرسناكى
 همنوايی داشت.
اين بناى يادبود سخت و سنگين و ححيم و ناهموار و تقريباً زشت، اما بى ترديد با شكوه، كه نشانهُ نوعى استوارى و عظمت تو توحِّش آميز بود،

 ارباب - رعيتى مى شود. اين بناى جايِگزين، نماد دورانى است كه قوّه و

 معنى اين نكته را دريافتهاند كه اگكر در يك "ديگً" توّه و قـدرتى بـاشـد مبناى آن در مغز آدمى اسـت؛ و بهعبارت ديگُر، جيزى كه دنيا را از جاى
 لكوموتيو، بلكه فكر و انديشُه استت. لكوموتيو را بهفكر و انديشه بـيونذ دهيد! اين كار سزاوار امـت، اما اسبب را جايگزين سوار نكنيد.
/ / / / KYY








رسيلـه أست.
بسرك ولگُرد، دوبجِه خردسال را بهاين گو شـهُ ميدان آَورد كه فانوسى
الز دوردستت نور اندكى به آن سو مىافشتشاند. اجازه بدهيد در اينجا مطلب را رهاكنيم و بهياد بياوريم كه ييست سالـ
 تاريخیى محاكمه محكرد، و إين كودك را كه در شـكم هـمين فـيل مـيدان باستيل خفته بود، غافلگُير كرده بهدادكاه برده بودنل.
 گاورُش، وقتى كه نزديك فيل رسيلند، جون تصيور كرده بود كه شايد
 ناجِار در گوش آنها گفت: (ابجچهها!)...نتر سيدا؟) از گوشهاى كه ديوار كوتاه خراب شلده بود، وارد محوطهأى شـدند كه
 اما كمى هراسان بودنل؛ و در عين حالل بهاين بسر، كه مشتيّت خـداوندى أو را به كمكشان فرستاده بود، و بهآنها نان دأده بـود، و قـول دانده بـود كــه
 در كنار ديوار كوتاه، نردبانى روى زمين خوابانلـه بودنذ كـهـ مـعمولاً



و برد و در كنار يكحى از عاهاى فيلى كذاشت. سورانخى در زير شكم فـيل
 گاورُش آن سوراخ را بهبحيه ها نشان داد و گفت: هاز نردبان برويد بالا.ل"

 و باى فيل را در بغل گرفت و بى آنكه نيازى بهنردبان داشـتـه بـاشـلـ،
 سسر او را مـانـلد يكـ جـيز گـرد و سـفيل در دــوراخ انـياشسته از تـاريكحى مى ديلنل. گاورُش از آن بالا كفت: (اخخب بحهها!...بـياييل بـالا...ايـن بـالا جـاى راححت و خوبيه.1"
و به كودك بزرگتر گفت: اابيابالا...دسشت را میگگيرم.نترس!! بحهه ها همـان طور إيستاده بودند؛ از گاورُش، هم همىترسيدنل و هـم




نداشت.

 قاطرحیى كه با قاطرهايشى حرف مى زند، او را بهبالا رفتن تشـويق مىكرد.
 كم بالالتر...دستت را محكمر بڭكير ...آفرين پسر!

 و آن بحجه بهسوراخ خزيل.
/ بئوابان / IVPF

گُاورُش بهاو گفت: ااحالا يك دقيقه منتظرم باش تا برگردم. حضرت
 و از آن سوراخ بيرون رفت و بهجالاكحى يك ميمون، از ساق باى فيل
 بـغل گـرنت و يـاى أو را روى حــلكان نـردبان گـناشاشت و بـهصـداى بـلند


دست من بگيرش و ببرش توى سوراخ."

 نردبان را انداشخت و دو دسـت را بههـم كوفت و كُت: الاديگه تـموم شـــلـ، رسيليم بهخونهُ خودمون. زنله باد زنران لافايت!!


و در واقع گاورُش در خانهُ خودش بود.


 يكـ بسر ولگرد تبلـيل شده بود. شـهرنشينانى كـه سـرو وضـعى آراســته



 خوابيدن در زير باران و سرگردان شـدن در ميان برف و بورانه نـجات دهـلـ پتاهگاهى باشـد برای آن بِسر كه جامعه طردش كرده بود؛ و در واقع، از بار



مى خورد كه كاشانهأى باشد براى كسـى كه همهُ درها بهروى او بستنه بود.
 از خراس و لكى و بيس، و متروك بود و منزوى و محخكوم، به گداي غول



 اين بوده فايدهُ آن فيل، كه طرحثَ را نايِلتُون دأده بود، و مردم آن را بِست

 بهشُركت و عظمت رسيله بود. نابلئون وثنتى كه مـى خواست طـر اسحى و

 ندارد، با تير و تخته و گگچ هم مى تواند منظورش را عملى سازد. امیراتور فكر بزرگى در سردانشت و مى خخواست فيل عظيمى بسـازد كه بهتيتانها


 خانه و كاشـانه جانى داد.
ششكافى كه گُاورُش از ميان آن بهدرون هـى خزيد، در زير شَكم فيل بود.





گفت: الاحالا بايد بهسرايدار بگم كه اگه كسى آمد و خواست ما را ببيند، بگويد كه كسى خانه نيست.


 كه در بطرى فسفرى فرو میىرفت مى شنيدند. در آنايامه، كبريت شيـيميايیى هنوز بهوجود نياملده بود. فندك فومادِ در در آلن دوره از آخرين نمونههاى ترقّى در اين محدورده بود بود.

 صـهن دودش از روشنايىاش بيشتر بود، و درون شكـم فيل را كم و بيشٌ
روشن مىكرد.



 درشـت و قوسـى شكل از دو طرفـ آلن بيرون زده بــودند و حكـــم سـتون
 بهصورت تكه تكه بهسقف آويخته بـودند كـه أمـعا و احشــا، و اعـضاى داخلى حيوان را نئـان مى دادنل، در رشـتههايى مـانند تـار عــنكبوتا از دنذهای بهدندهّ ديگر متصل بودنل، كه حجاب حاجز را مششخص مىى ركردند


\section*{1. Fumade}

Yoo از Heidelberg.Y مزار بطرى در آن جانى میگيرد.


داشتند و با سـرعت از گوشسهأى به گوشهُ ديگر مىرفتند.
 ثاريكه!!)
كاورُشت اين جمله را شُنيد و از جا تكان خوردد. بحههها ترسيله بودنل،



 حضرت حابِ باشـيلـ!

 ايستادنل.
كاورُش، مثل بدرها، از اعتماد و اطمينان بجچگانهُ آن دو پسـر، دلس

 بهوجود آورد)، اينجا تاريكى نيست! آن بيرون تاربكى است. و بارون میا آدي آد.
 اينجا هيجِ كس نيست، فقط خودمون هستيم. ييرون حتى ماه هـم نيست،

 گاورُش فرصتثـان نداد كه بى حركت سر جايشان بايستند و دور و بر را نگاه كتند، بهأنها گفت: الابريد اون طرف! إ)

 لحافـ، و كرداگُرد آن يكى برده. تشكش، كيسهأى بود بر انز كاه، لحـافش














 با بريد جلو.ه
 خوابگاه رفت، و سنگپا را رادوباره بس و و بيئ كرد و و دهانئه ورودى را را بست.





مى خورند؟،

كاورُش كفت: (ابراى اين كه جلو موشها را بِيرند كـه نيايند تـوى




شـد چچـل كلمهأى توضيح بدهد:
 نباتات آوردهام. در آنجا انبارى هـست كه پر شده از اين تورىهایى فلزیى.



هـينوبس."
گًاورُش در ضـمن حرف زدن، لحاف را روى بچهُّ بزرگتر كثـيله و او هـم گفت: "آحقدر خوبا تِقلدر گرمه!") گاورُش نگاهی بهلحاف كرد و گُفت: لاإين را هـم از باغ نباتات آوردهام

 و به كيسـُ بر از كاه، كه تشكـ آنها بوده اشاره كرد و گفتت: ا(اينه مـال

زرافهها بـا بود."
و يس از هنـد لحظه كفت: لاجانورهاي باغ نباتات از اين جور جيزه ها


اين چجيزها را برمى دارم و مى برم براى فيل."
 كار تمومه. هر جحى دلتون بخواد از اسبـاب و اذأث دولتّى بر مى داريـلد و

دو بِسربحهd با ترس و الحترام بهاين موجود ععجيب و شجاع و كارآمد



\[
\begin{aligned}
& \text { درآميخته بود. } \\
& \text { برادر بزركتر برسيل : }
\end{aligned}
\]





 كفت (اخخيلى خوبه!"


 مى شـه، شـكل گُوساله.
 گاورُش گفت: لاما براى خودمون زبون مسخصوصى داريــم؛ بـهخونه


 بسربحه گفت :(امحمنونمه آقا.ه



 رودخانه سِن، نزديك امترليتز، آبتنى مىكنيم. روى سقف ترنهايى كه


 هـى رـم بهتمـاشـاى مردى كه زنــلـه أسـت، امـا غـير از يـوسـت و اسـتنخون





را روى آن نقاشیى كرده بودند مىدويديـم از اين طرف بهأون طرف.

 سروصل|ها برأى موسيقى ايرا لازمه. خيلي منظم و آهنگ داره من ساضر نيستم همراه اين كروه بهخيابانها و ميلانهاى شهر برم، توى آِرا براى اين جور كار ها تا بيست سو دستهزد مى دن. امـا بعضى از كارها هسـت كه مئل



 در اين دمَ يـــ قطره هـوم روى انگُنشت گاورُش افتاد و حقيقت زنلذگى
 نمىتو تـم بيشتر از يك سـو خرج روشــنـايى بكنم. آدم و قتى توى رسختخوالـ


1. Fredrick - Lomaitre
2. Marais
3. Sanson
(IV9f-|AV|) Paul de kock .f نو بحوانى آثار ار را خحانده بود (ايو _گ.)

احتدالنُ هست كه نور حراغ از درز شـكاف بـرون بره و آجـانها مـتوجّه
بشن.1"



 كه آبب توى بیى و پاجیين خونهمون نفوذ بكنه. زمستون مثل حيوونه شـيور

 غُرغُرويى اسِت اين آسمون غُرنبه،")

 داد و بر قى زد؛ و اندكى از روشنايى خيره كتنـده برق از زير ششكم فيل وارد



 آسمون غرنبههاى خيلى خوشیگل بود. از اون رعد و بر برقهايىى نبود كه بو و




 كنم. بجحه ها! ديگه وقت خوابهدوستان كو خحولوى من! نخخوابيدن كار خويى


WFY / / /

نيست. همه ححى را خراب مىىته. بهقول آدم بزرگّها دهن را بلدبو مى كنه.
 رأحتيد بحهه ها؟؟" برادر برَرگتر گُتت: (امن كه خيلى راحتم. مثل أين كه بالشَ جَرِ قو زبر

سَرَمهـهـه
كاورُش بهاو اعتراض كرد: (ا(سَر را بهزيون ما مىگن "كُنده".")
 خگُونه لحاف را تا زير گلو يشان باللا بكشـند، و سـيـس بـراى سـومين بـار


آنگاه خراغ را خاموشي كرد.
 مبههـى به گوش مـحى آمل. مـثّل اليـن بـود كـه جـانوران بـا حــنغ و دنـدان
 كوتاه و تيزى به گوش میرسيلد.


 و با صداى بسيار آهسته گفت: پآقا!
گاورُش كه تازه جشمهايشُ را بسته بود، گفت: (اجتيه؟ چحه خَبره؟"
-اين سروصدأها حيه؟
ــ سروصدأى هوشى هاست.
حندين هزار موشُ سـياه و درشت در شكم فيل خانه داشتند. گَله هایى سياه و جاندارى كه در ابتدأى ورود بهاين خانه بهآنها اشاره كرديمه همين موشها بودنل. تأ وقتى كه حراغ روشن بود، احترام گاورُش را نگاه دأشته


خودشان اسبت. و بهقول بِرُو، داستانسراى خوبـ مال، موسّها مَى خراستند

 را گاز مىگر نتيند. وحشَت برادر كو جـكتر بـهاوج رسـيله بــود. امـا گـاورُشُ كــه مـتو جهٌ






 آنها را ترسمانده و از آنجا دور كرده بود. بعد از حنـد دقيقه، دوياره مرشها ترسشان ريخت و بهخخوابگاه حـلهور يُـدند. و اينن بار هر سـه كودك در خواب بودند و سروصداى آنها را نمى شنيدند. شب ساعت بهساعت مىگذشت، و تاربكى ميدان بزرگ بـاستيل را در برمىگرفت. بـاد سـرد زمسـتانى، كــه بـا بـاران در آمـيختـه بـوده زوزه


 غول ييكر، بى احركت در جاى خود أيستاده بود، و گويِى در رؤيا فرو رنته


 ديگر ميلان بود. و هر كس كه گذارش از اين طرف ميلدان، يعنى ازّ نز ديك
 پيش از دميلدن سبيلهه، مرد جوانى از سر كوجهُ سنت آنتوان، بهطرف
 مجسمهُ فيل رفت. سرتابایى او أز باران خيس شله بود. و بيلا بود كه شـبـ

 نداشت. شايد يكـ طوطى مى توانست چنين صدايیى را تقليد كند. و اگر بتوانيم أين صلأ را با حروف الفبا روى كاغذ ياوريّم، پحيزى شبيهه بهأيـن خواهدل شل :
- قيرقى تيقيو'.

اين صداى عجيبه، اين "قيريثى فيقو" را دوبار تكرأر كرد، و ناكهان از توى شكم فيل صدايیى شاداب و سرحال در جواب او گفت : "جه خبر شده؟"
جند لحظه بعد تختهاى كه در جلو سوراخ ورودى شكـم فيل بود، كنار رفت و صسرى از آن بيرون آمـلد و ساق فيل راگرفت و بهيايُـن سريل. آن بِسر گاورُش بود، و آن مرد جوان مونُارتاس.
 گاورُش بهمونیارناس كفته بود كه اگر كارى با او داشُته باشـل، بهدر خانهُ او
 همين هفهوم را داشت. كاورُش به محض آنككه صـداى او را شــنيده بــوده شبكهُ سيمى خوابڭگاه راگُّوده و دوباره آن را بسته بود تا موش ها وارد آن نشّوند؛ و سیس أز شُـكاف شُكم فيل بهاپیايين سُريده بود.
 شُناختند. مونیارناس در چتند كلمه كفت:
- بهتو احتياج داريم. بايل بيايي همراه من. يسر ولگگرد بیى آنكه اعتراضیى بكند گفت: الحاضرم.") هر دو بهطرف كوجهُ سنت آنتوان رفتنلد، و از ميان گإربهاى كثـأورزان كه در اين سـاعت، ميوهها و سـبزىهايشان را بـرای فـروش بـهـبازار روز هم بردند، گُنشتنـ.
كشاورزان روى ميوهها و سبزيهايیى كه در گارى داشتينله نشسته بودنل
و جــرت هـىزدنل و جـــون بــاران هـسنوز مسىباريد، مـرتانايشـان را در

عجيب نيم نگاهى نيند|ختنـا
p
فرارِ يُر حادثه

حالا از وقايعى ياد مىكنيم كه در همان شب در زندان فُورس اتفاق
|ختاده بود.
بابهه و بروزٔن و گولمر، با تنارديه كه درِ زندان انفرادى بود، براى فرار قرار گذاشته بودنله و ها از گغت و گوى مونیارناس و گًارُشُ در ابـتدای
 از زنلان بگريزد.
و قرار بر اين بود كه مونــارنامى از بيرون براكـ فرار بقسه كهـك كنـ. برورّنا كه يكى ماه در زنلان معرّد بـسر برده بود، در أيسن فـرصت طنابیى بانت و تقثــهُ فـرار را طـرح كـرد. در آن روزكَار وقـتى مسـكوم را بهزندان محرّد مى.يردناه او را تقريباً به هحالِ خود رها مىكردنل. و اين گونه

 نفرى گذإشته بودنل. هر اتاقٌ يك دريحچه بأ ميلـه هاى آهنِين بهسوى بيرون داششت و يك لِرِ دو لایهُ استوار و آهثينه در قـديم أيسن تـوع زنــلانـهاك
 جـايى بـا أيسن خـصبوصيات را، اتـات مسجازات مسىگوينل. بـعلهاز ظلـهرها


هستنـل، الين عيب و إيراد را دارند كه زنداننى فرصت كافى دارد كه دسـت بهكارى بزنل و مقدمانت فرار را خراهم كند.


 او بهيك هيخ نيز دستت يافت. كولمكر هـمكارِ جــنايت بـوده و مـيخ ابـزارِ

آزادى.
أكر بخواهيم تصوّرى ذهنى از بروزّن داشته باشيمه، بايل شرح بلهيـم
 بى حال و ناتوان است، اما آدمى بود خونش برخورد و با با ادب و هوشـوند، تبهكارى بود كه نگاهش نو نوازش بار بود و لبـخندش عارى از رحم و عاطفه .
 او. در كار و حرفهاش آموزش ها ديله بوده و نخشستين آموزش های آر او در


زيادى كرده بود.

اين گروه أز تبهكاران موقع را برأى فرار مناسبب مى دانستتند، زيرا در آن روزها آهن كوبهها قيـهتى از شيروانى را تعمير میى


 جوب بستهايحي كار گذاشُته بودنل و نردبانهايى در پایى هر قسبمت از جحوب

 داشت، زندانيان را يراى فراد تـُـويق مىكرد. ويرانى و رطوبت، ديوارهاى

فرإِرِّر حادثه / IVF9

اين ساختمـان را بهروزك انداخته بود كه ناحار سقفهاى گنبلدى خوابگاهها را با تخته هوشانده بودنذ؛ زيرا گاهى سنگهاى آن كنده مى شـلـ و بر سـر زنلانيانى كه در بسترشان دراز كشّيله بودند فرود مى آمل. و سـربِرستهاى
 سـاختمان مى فرستادنل، اين سـاختمان خهار خوابگاه عمومى داشـت، كه در جهار طلقه بود و هر يكـ، دوى ديگرى تُرار داشـتا

 اشُرافِ ساكن كاخ نُورس بود، از طبقةُ هـهكف عمارت تا طبقةُ آخر بالا

 يهنى را داشت كه در سقف هر طبقه از ميان سوراخحى بيرون آمله بود و

بهسوى باللا مىدفت. گولمر و برورُن در يك خخوابغًاه بودند؛ و احتياطاً آن دو رادر طبقه هم كف بكاى داده بودنل. و از اتٌفاق سر تتختخواب هر دوى آنها بهلوله بخأرى

تكيه داشـت.
تنارديه دتيقاً در بالاى سر آنها در بالآترين طبقه، يعنى منطقهُ "هواى
آزاد" جاكى داشت.
اگر رهگُلرى دركوجهُ كولتور سنتكاترين'، در نقطهأى بعل از پادگان
 ثِّر بود أز گل ها و بوته ها، و در ته اين حياط ساختمانى



Culture-Sainte Catherine .

مى گـذاشـتـ, امـا در آن سوى اين بناى ظريفـ ومُّدوّر، ديوار سيـاه و بلند و
 اين ديوار سيـاه در پس آن بنأى ظـريف و مُـلوّر، بـهآن مـى ماند كـه




 لولهُ بخارى از شيروانى بيرون آمله بود؛ و اين، دنبالهُ همان لولهاءى بود كه



 در سمت راستش رودرروى اين دريتجهها جهار تفسى بـزرگ جـهارگوش



 بهيارى جه كسى، توانسته بود شراب خوراب آورى را كه مى
 رتهان كند. در بسيارى از زندانها، خدمتكارانى هستند كه نيمه زندانباناند
(IGVf-190^) Milton I 1
 جوانانان است.
3. Desrues
|VAI / فرادِ يُرحادثُ
 مى مسانند. آنها هر جند در خـلد



 آنهاست، آهسته از جا برخأستند و با ميخى كه بروزلن در اختيار داشت، بهسوراخ كردن دودكث بـنارى بت و بهنى كه در كنار تختتخوابشـان بود،
 كــى صـدأى افتادنثـان را نـى شـيدلد بخصوص كه هوا بارانى بوده و رعد

 تفرى از زندانيان بيدلا بودنل، أها خود را بها بهواب



 برداشتنل و روى سقف رنتنل. باران تـتد مـى رباريلـ، و شـيروانـى در زيـر بياينان لغزنلهه بود.

 ديوار زندان جدايشان مىكرد. در ته أين گودالل نگهبان تفنگً بهدستى را را
 دودكث بخارى بست و سر ديگر طناب را، كه جنگكى بهآن آوبخته بوده

> ا. لولوخورخوره در زبان مخصوص آنانة بممعناى شب بود.
/ IVAY / بينوايان


 بود رسيدنلـ، و طناب را جهع كردند و بـهوسيلهُ هـهان طـنابـ از بـالالى ستفف بهحياط فرود آملدنل و دريجهُ كو جِك أتاق سـرايدار راگشّودنل و از در بزرگ كالسكهرو، قد م بهكو جهه گذاشتتلد.


در اين ماجراه در مو قعى كه طناب را بهطرف خود میى كشيـدند تا آن را
 بسته ماند. غير از اين، مشكللى جيلدا نكردند. اما دستهايشان خراشىهـاى

زيادى برداشته بود. آن شبب، تنارديه، بىى آنكه كسى او را خبردار كرده باشلد، از ماجرا آگاه شده بو3. نزديكـ سـاعت يك بعد از نيمه شـبـ، با آنكه هوا تاريكـ شـده بود و



و به قَضايا يى برد.
تنارديه، كه بهنام تبهكار خطرناك بهزندان افتاده بود، و او را در حال تهيهُ مقدْمات يكـ آدم كشَى گُرفته بودنله در زندان كاملاُز زبر نظر بود. او را در تفس آهنى بالاترين طبقه حبس كـرده يـودنلـ و هــيشئه يك نگـهبان مسـلْح جلو قفسش قدم مىـزد اين نگّهبان دو ساعت بهدو ساعت عوض
 وزنهُ آهنين سنـگين نيز بهِأى او بسته بودند، و همه روزه نگڭهبانى كه دو سُ بزرگ همراهشَ بودتد (در آن عصر هتوز خنين كارهايى مرسوم بود)

نرايِ بُر حادله / IVAr

وارد قفس او مى شد و يكى دانه نان سبياه بزرگ، و يكي كوزهُآب، و كاسهايى

 مى مكرد و مـىرفت. اين نگهبان با سخهايش در طول شـب نيز دوبار بهاين

ثقس سرمیىزد.
تنارديه اجازه گرفته بود كه ميخ بزركّى را نزد خود نگاه دارد كه آّن را بهشكافى در فقس فرو كرده بود و نان خود را بهآن مىى آوبخت تا بهقولٍ خودش "از دست موشها در امان بمانل. "و پحون تنارديه شـبـ و روز زير نظر بود، نگهبانان زندان بهو ماجراى نرار او را رسيدگىى مىكردند، يكى از نگهبانان كفته بود كه بهتر
 آن شـب نيز سَرِ ساعت دو بعـد از نيمـه شـبـ، سـر نگهبان آمد و باسدار ييرى را كه ججلو قفس تنارديه كثـيـيك مـىداد، عـوض كـرد و ديگـرى را
 بودنله برای سركشُى آملـ و رفتا، و تنها خيزى كه بهنظرش قـابل انـتقاد
 روستاييى بود و بسيـار جوان. دو سـاعت بعد، يمنحى در سـاعت ههار بعد از نيهه شـب، كه سرنگهبان بواى عوض كردن سرباز كشيك آملـ، متو جهه شد كه نگهبان جوان بهخوابِ رفته و مثل يك تكـه سـنگ در جـلوى قـفس تنارديه أفتادها و تتارديه نيز در تفسى نيست. زنجير ها و وزنهأى كه بهاپیى او
 سوراخحى ديله مى شدل و بالاتر از آن، سوراخ ديگرى در شيروانى سقف.
 جا درآورده و با خود برده بود؛ زيرا هر هــه در آن اطـراف گثـتند،


گوشُهاى افتاده بود، كه باقى ماندهُ شـراب بسيار قوى و خـواب آورى بود كه
 بود. سرنيزهٔ سرباز هم نابليد شده بود.

خود را بهجاى امنى در يكى نـقطهُ دوردست رسـانلـه اسـت؛ حــالل آنكـهـ حقيقت جيز ديگرى بود؛ تنارديه هر جـند ثوانسته بودكه از "ساختمان نو "

بيرون بروده الما هنوز بهجاى امنى نرسيده و از خـطر دور دور نشـده بود








 متصل بلدزندان فورس بود.
 مى شـوده و در گوشهأى در اين محوطه، اتاق جـوبين دافان شـدها
 مرتبط بودند كه تنها با يكـ جفت بسته مى شـد. تنارديه كمى بيش از ساعت سـه بعد از نيمه شبه، بهبالاى اين ديوار

 شُسح بدهد. شـايد در آلن شب بـارانـى، روشـنايیى خـيره كـنـدهُ صـاعقه

فرارِ يُرِسادئه / IVAS

راهنماى او بود. آيا از ححوب بستها يا تخته جحوبى كه با خود داشـتا و و يا وسايل و امكانات ديگرى يارى گرفته بود و از جايى بهـ جاى ديگـر و از

 روا دوسيسيل رسانله بود؟ جواب اين سؤال ها روشن نيست. بخصرص و
 مى نمود. آيا از تحتته چوب بِ بلح ساخته و از بالاى بام "منطقّه هواى آزاد"، بهديوار يبرونى ساخختهان رفته بود؟ آيا با شكم روك ديوار خخزيله و همهُ



 ساشختمان در اين ناصله وجود دأشت. ارتفاع ديوارها در جلو ســاختـوان

 باسسلارى مى دادند، مىتوانستند شبح تيرهُ او را در حين رفتن إز روى اين ديوار بهآن ديوار ببيننل. بحضصوصى كه آن شب گاهى صاهقه هـــه بـا را را روشنن مىكرد. چس با اين فرضيات، نمى توإن از مسير تنارديه در آن شبـ
 كه تنارديه راه سومى پيدأكرده بود. و اين مرد كه بههر قيمت مى خخواست











 بههر تقدير، تنارديه، غرق عرق و خيـس از باران، با لبـاس تكـهتكهـ،











I. كرنى Corneille نريسندهُ فرانسرى در اثر معروفش بهنام موراس، حكابت مىكند كهـ










 بهبازار روز میى رنتند.








 طرف باستيل آسمان را فرا میى گرفتـ.



 بهسركيّيجه انداخته بود. نككر او مثل پاندول ساعت، گامى بهسوى آن، و
1. Montreuil \({ }^{-}\)
2. charonne
3. Vincennes
4. Bercy

گاهى بهسرى اين مىرفت و او دم بهدم با خود مى گّفت: شاأگر بايين بيفتم
 در اين گیرودار بر آثشوب، ناگهان در كوهه كه هنوز تاريكى بود، يك



 سـوى آمدند. يكى از آنها جفت درى زا كه بر ديوار آن وبرانه بود گُـّود و
 درست در زير باى تنارديه بود اين جههارنفر طبعاً اين نقطه را النتخاب كرده
 كه در آن نزديكى بودند، با همديگر بهشُور بیردازند. هنوز تنارديه را بر تيزى ديرار نديلده و از او بیى خبر مانده بودند. أقبال با آنها يار بود؛ زـبـرا باران آنقدر تند بود كه نگهبانان دأخل حياط در بالآبوش خود فـر فـر ور رفته بهاطرافـ نگاه نمىكردند. تنارديه نيز كه نـى توانست در آن بان بالا پهرهٌ اين جهار نفر را درست ببيند، در نهايت درماندگى، به گفت و گوى آنها گوش مىدماد.
اها تنارديه، در ممان لحظات اولها وقتى نخستنين كلمات آَن جهار نفر را شنيد، نور اميلىى در دلش تابيلدن گرفت؛ زيرا آنها بـازبان عـوامـانهاى حرف مى زدند كه مخصوص تبهكاران پاريس بود، و برای أو آشنا بود.
 نيست. مگه دلتون هوایى هلفدونى راكرده؟؟

 يه سرياز زبون نفهم هم داره اون جا كشيك ميلده. اكه دير بجنبيم مى افنيم

IVA9 / فرادِ يُرحادثه
تو محوض نقاشیى. بزنـيم بههحاكى.،

زبان عو|مانه و اصططلاحات و تعبيرات خاص دزدان و تبهكاران در هر هحل با دحل ديگر فرقهايى دارند. تنارديه با شنيدن كلمات اين دو نفر، و
 نفر دوم كسىى جز بابه نيست. اين زبان عوامانهُ تبهكاران الز سالها پيشُّ در كوى تاميل حفظ شـده بود، كسانى جتون بابه، خـوب و روان بـهآن زبـان

 دريافت كه بابه و بروزلن معتقدند كه بايد زودتر از آنجا كريخت. اما نـفر سوم در اين موقع ومطط حرف آنها دويل و كفت: لازياد عجله نكنيد. همين

 ناب فرانسه جواب مىدمد؛ زيرا جوانى بود كه بـهظرافتهــاى ظــاهرى
 برورّن باصداى آهسته، امـا تـند و زنـنده، بـهاو جـوابِ داد: الإسـر! جرندگويى را بذار كنار. اين كهنه عرق فروشى هنوز توى لونه شهه. فوت و




 جوركارها ازش برنمى آد.ه
 سشخن مىگتنند، و در مقايسه با زبان عوامانهُ جلديد تبهكاران كه در ميان

افوإدى تظير بروزن مرسوم بود، مانند زبان راسين' بود در قياس با زبـان آندره شنيهُ \({ }^{\text {آ }}\)








 جلومون و حـند تا يـياليه بزنيم.")

 باشـد.)
بروزن گفت: الابر فرض كه زده بانده به حاكه، وسط زممين و هـوا گـير

 گولمر حرفى زد. مونيارناس هـم ديگر مخالفتى با رفقاينُ نكرد. حقيقت


 مطلوب دوره: كلاسيك را میتوان يانت


نرادِ بُرحادثه / |VF|

زندان فُورس، بههر جاً سركشيله بودنله بلكه بتوانند تنارديه را بـر سـر
 لباسهايشان خيس بود. سرما تا منز استخخوانشان فرو رفنه بود، كفشى هاى سورأخ دارشُـان بِر از آتب بود. از زندان سر و صدأهـاى اضـطراب آورى





 "مِلدز" بر تخته بارهْ خوده، دور شدلن كشتي را در دل افق مىديلد, در اين

 يا شـبگردان میرسيلـ، كارش تمام بود. امـا در ايـن دم فكـرى ذهــش را را روشن كرد تكُ طنابِ بروزن را كه از سر لوله بـخاري "ساختـهـان نو " بـاز



 سـرشان را بلند كردنل. تنارديه كهى سرشّ را جلو آورد، اما آنها نتوانستند او را درست بييتند.
مونِارناس گفت: (ابروزن!!..يقية طناب جيش توست؟؟)
ــ آ
 بهديوار مى.بنده و مى آد وبايين.

تنارديه ديكر طاتت نداشت. آهسته كفت: -من اين جا يخ بستهام



 -تو تقط طناب را بهديوار گره بزن بقيهاش باش با ما. -نمىتونونم. "مونبارناس كفت: ا⿴囗يكى از ما جهارنفر بايد بره بالا.لا



 بود.




گولمر گفت: البپجه از كجا گیر بياريم؟؟"

را كه لازم داريم مى آورم."



الحتياط بيرون رفت و دوان دوان خود را با بميمدان بانستيل رسانـنـ



كذذشت. در اين هلت بابه و گولمر و بروزن، كلههأى بهزبان نياوردند، تا آنكه در باز شلد و مونِّارناس نفس نفس زنان، باكاورُشت وارد شلـ هـشجنان باران محى باريل، و در كو جه هيـِ كس نبود. گاورُش كوجك آرام بود، و بهصـورت تبهكاران نگاه مىكرد. آبب تُطره قطره از موهايش مى جكيلد.
گولْمر بهاو گفت: اابحچه جون! تو يه مرد درست و حسابى هستى.")

 بابه گفت: لافسقلى صجب زبونى داره.




بابه گفت: (أين طناف ر! هم بايلـ با خحودت ببرك).")


گاورُش گفت: البعلش شحى ؟ֹ"

 از ميان دو لبشن صــلايـى درآورد كـه بـا كـلمات نـمى شود بـيانش كـرد؛

 بروزل كفنت: (امىتونى؟؟") گاورُش كه أين سؤالل بهنظرش مستخره آملده بود گفت: پآَى زكى!!"


/ بينوايان / IVGF

سروصلا مىكرد. يرورُن طنابِ را، كه در غيبت مونیارناس گره زده برده بهدستت أو داد. يسركى بهطرف لوله بینارى رفت، كه بالا رفتن از آن برايش
 احساس مىكرد لحظات آزادى|شى تزديـــ شـده است، روى لبهُ ديوار خـم
 منحنىى و توحِش آميز و ريش خاكسترىاش را با موهاى سين شـده آشـكار


نداره.11
 رفت. بالالى وـرانه رسيلد و مثل كسىى كـه روى اســى ســوار شـوردا روى ديوار نشسـت و سر طنأب را بهبالاى ینجره محكـم گره زد.
 كو جه رسيلد و احسـاس كرد كه از خطر جسته اسست، خستگى و بـى رمقى را
 و دوباره طبع توحّش آميز و قرومايهُ خود را بازيافت. اولين جـهلهاى كه بر
 معناي كلام او روشن بود؛ میى خوابـت حتى لحظهأى را به هلـر ندهـ و دنبالل دزدى و غارت و آدمكثـتى برود. تثـنـة "دريلن" "بود.

 تك و تنهان. در آهنى بوسيلدهأى داره، و جايیى است كه نه رفتى داره نه آهـى. 1
- يس جـرأون جا نريهم؟

بابه جواب داد :"ادخترت إيونين، رفته و اون جا را ديد زده بود." گولمر افزود:


بَزَ كدوزَكَ
تنارديه گفت :
- دـختره بادكنك

خ.
بروزن هـم حرفشّ را تأييد كرد:







و اين راگفت و رنت.



تنارديه را به كنارى كشيل و گفت:
- بهصورت آن بحجه درست نگاه كردى؟
_كلوم بـجه؟
ــ همانكه خودشى را كئـيـل بـالاى ديـوار و طـناب را بـهدستت داده
نگاهش كردی؟

- من كه از بحيى خبر ندأرم. اما به گهمانم كه او يسرت بود.

1. يعنى در آنجا كارى برای ما نيست.
3. des Ballets
/ / /

تنارديه گفت:
- بها! ... بِس أين طور؟؟ و ديگر حرفحى نزد، و رخت.

1. بـنظر مى آيد كه انتـــار رمان، بالزاكى بهنام "آخرين تجتّم وُترّنل" در اين فهـل از كتابـ





 جائى براى خود دست و با میىكند (ايو -אً)

0
اصل و نَسَسب





 زبان، هـم در محلودهُ دزدان.
 تألِياتشى

 كرده است؟ اين زبان هراس انگيز است و زيان جنايتكاران است و زبان
 و جه جحيزها كه نگفتند! ما كه معنا و مغهوم اين نوع اعتراضها را نفهميليم.

Pigritia ا. در زبان عورام


الز دورانى كه دو رماننويس توانا، بالزاكـ و أُورُن سو 'كه يكى، اعماقو
 است، در تأليفاتشان، دزدان و تبهكاران را واداشتهاند كه بـهزبان مـرسوم
 روز يكـ مدحكوم، همين كار راكرد، و متعاقبـ آن هو و جنجال آغاز شـلــ
 منظورى دارند؟ زبان دزدان نفرت انگگيز است، زشت و بليل است، مايهُ ناراحتى و عذاب اسـت!"

- \(\underbrace{4}\)



 بهنوغى، انجام يكـ وظيعهُ اجتماعى اسـت وه بهحهه دليل بايستى در راه كنـف حقيقتـت تا انتها بِيشّ نرنتن، و تا نهايت بهمطالعه و تحقين نیرداختن، و در ميان راه توقفـ كردن؟ جرا؟ برأى جه؟
 بهاعهاق هرگز متوقف نمى شـود.
 كِل آغاز مى شود، به كاوش يرداختن، در چحنين غلظلت متراكمى دنبال اين
 آوردن و بيرون كشيدنى، و در آن حالل كه گِل و لجن از سـرابِا ايـن زبـان

Engene Sue . 1

|VVI / امل ونَتَب

مىديزد، آن را در روشنايى قرار دادن، كارى است هراس انگیيز، اين زيان،











 دارد كه بهجنگالل خرجنگُها مى ماند. همهُ اينها حيات نفرث آورى دارند، و نظمشان در بى نظمى الست.
با اين وصفس، كجا ديدهايد كه ترس و وحشت جلو كاوش و بررسى




 بكرداند؛ يا داننّـمند زبان شناسـى كه از مطالعئه مسألهاى مسربوط بـهز بان
 بهنوحى يا جامـهُ بشرى در ارتباط باشـد تحقيق كـذ. اين زبان، زيان دزدان اسـت، و در واقع زبان بينوايى.



 دارد. هر كس بهتناسب هوش و عقل و دانش خــوده، كـلمات و تـعـيرات
















 هـه و ههه بـز بان هخصوص صنفى و حرفهاى خودشان حرف هىزنند.

ا. بـبات، جماد، حيوان.


نقاشى كه مىگويد: (اشاگردمن)، سردفترى كهه مسى

 در طرفـ راست يا طرف چحی، هر صنف و دستهاى تعبيرات مخصصوص خود را به كار محىبرتد؛ ملوان مىگويد ا(اسـاحل ايـن طـرف يـا سساحل آن
 مىگّيلد: اططرف انجيل، طرف محرابها. هـهُ اين تعبيرات، زبـان خـامٌ
 خودشان تعبيرات و اصطلاحات مخْصوصى دارئل، و زنانّى كه در محافل اشـراف رفت و آمد دارند، بـهزبان مسخصوصي حـرف مـىزنند. هـتل را

 جمله از نامهُ عاشقانهاى امـت كه زن بسيار زيبايى از طبقهُ اششراف بـرأى معشوق خردد نوشته الست: الادر اين هو و جنجالها علل متعلّد بند گسستنم را خواهيد يافت،"، اعلداد و ارقام سياسسى هـم زبان خاصى دارند

 حرف مىزند كه تنها خود او معنايش را مى فهمل. يزشكان قرون وسطى


Rambouillet . 1
 تبهكار در آّن جا وا مكان ندائتـند.
 بددــت آورم.

\footnotetext{
4. grkzintgryal
5. abfxust grnogrkzutu
}
 مختصوص بِزشـكان حرف مى زدند. صاحب يكى كاركاه قتدسازكى، وقتى



 جناسهاى


 يـيكـرتراش بـهـزبان مــخصوص خــود حــرفــان را زدهانــلـ. آن عـضو



 رياضيات و پزشكى و گياهشناسىى، هر كدام زبان ويزهُ خودشان را دارند.
1. opoponach, perfroschinum,reptitalmus dracatholicum angelorum, postmegorum.
 جناس, انوأحى دأرد.


4. Flore
5. Pomone
6. Neptune
7. Bellone

Mars .

دريانوردانى مانند زان بار '، دوگِن \({ }^{\text {¹ }}\)


 تبهكاران، مانند شير بود در كنار شغالل.















 بانشد، زبان مخصوصى ساخته و و يرداخته است؛ زبانى عوأمانه.
J. Iean Bart
2. Duguesne
3. Suftren
\& . Duperre ، از دريانوردان دعروف نرانسوى.

بيرون كشيدن زبانى كه روزگارى قوم و ملتى با آن سخن مى گفتهاند،


 است؛ زيرا در يكىى از نمايشُنامههايش دو سرباز كارتازیى را وا مى دارد كهـ بهزبان فنيقى سخن بعويند. مولى ير هم هـمين كـار را كـرده الست؛ زيـرا آدمهاى نمايشسنامهه هايشي بهزبانهاى مردم سواحل شرق مديترانـرانه، و انواع
 تبهكاران. آيا لزومى دارد كه آن را از اعماق فراموشى بيرون بياوريم؟ در


 است، زيرا زبانى است گويا، و سخنگوى بينوايى است.
زبان بينوايـى، زبـانى استى كـه در كينسورى مـانـند فـرانسـه، بـيش از جهارقرن، نه يكى يا جند موجود بينوا، بلكه بينوايىى به گوتهأى مطلت، با آن تكلّم كرده و منظلور خود را ابراز داشته است
براين نكته هم ثا ممى فشّاريم كه مطالعه در دعايب و مفاسد اجتماعیى، و شناسايى آنها، برای درمانتشان غرورت دارد. كسـى كـه سـير تـاريحیى اخلاق و ادب اجتماعات انسانى را مطالعه مىكند، الرزشـ و اهميّتث كارش

 پادشاهان و بددنيا آمدن شـاهزادكان و عروسى تاجلارانان و جنگ و ستيزها و حوادث زندكى مردأن بزرگ و انقلابات و دگرگونيهاى ظاهرى، و و جمعاً همهُ اتفاقاتى كه آشكارا و در سطح جامععه میگذرد، حكايت مىكند، الها


IVYY / اصل ونَشب

مورّخ آداب و خلقيات مردم، از باطن و اعماق فكر و روح يكى قوم و ملت



 كه از سروصدا و جاروجنجالش كمتر كسى خبردار مى شُود، و بـى عدالتيها












 تمذّن، بهعلت آنكه تاريكتر و عميقتر است، از لايههایى سطحتى و رويين
 مى تواند ادّها كند كه همه هیيز را دربارها كوه و كوهستان میى داند؟


/ IVYA
 اين دو دسته از مورخان پهى برد. هر كس تنها بهمسائل و وقايِ اَشْكـار و
 مى رسلد كه از زندكى درونى و چنهان اقوام و ملل مطلع باشـلـ عكـس اين هطلب نيز صـادت است؛ بهالين معنى كه مورخ زندگى درونى و پنهان اقوام و و
 يعنى تاريخ سير افكار و خخلميات و تاريخ حوادث و وقـايع، در يكـديگر


 بيرونى يكـ ملت نقش مى, دنلددا موازى و مسرادفش در اعـماق تـاريكـ و و درونى آن قوم و ملنت بهوجود مى آيل. آشو.بها و تنسنّطات درونى و باطنى يكا جامعه نيز، در ظـاهر آن بـهصورتهايـى آششكار مـى شود. يس تـاريخ

 آدمى دأيره نيست كه تنها يك مركز داشته باشـلـ، بلكه بيضوى اسـت، و مانند هر بيضى دو مركز دارد؛ يک مركزش عمـل است و مركز ديگرش، انديشه. زبان عوامانه، زبان دزدان و تبهكاران، تيليل لباس زيان است. در ايت نقطه، زبان شكل ظاهرى خخود را تغيير مى دهد و خهره خ خود را با نتقاب مى يوثـانل و لباسىى از اصطلِحات و تعبيرات زشت و كـراهت آور بـهتن همىكند.
بلدين كونه، ظاهرى ترس آور ييدا مىكنـ.



آماده استت كه وارد صصحنه شـود و بـا جـرم و جــنايت هـمـزبان بـاشلد، و آمادگى دارد كه خود رابهدست تبهكاران بسپارد، تا هرگونه كه می خواهنـد آن را به كار گيرند؛ بهسختى راه مىدود، بهچجوبهاى زير بغل كوى اوبائـان،
 تبديل مى شـوند. اين زيان، خود را چوب زير بغل گدايان مـى نامل؛ هـمـهُ

 حركاتش دوگونه است و ابهام|نگیيز؛ براى بازى كردن هر نقشى آمـادكىى دارد؛ نيرنگبازان بهاو خهرهُ ريا مى بـخشُـند، دستهاى زهرآلود او را زنگارى
 را بهصورت او مى نثتانند.
 مقايسهُ زبان آنها با زبان مردمى كه از اجـتماع طـرد شـــدهانــلـ، بـهـهيرت


 جانوران شباهت دارد. اين زيان تبهكاران است كه كلمات در آن شكل و
 خيزهايى در آن راه يانته است كه گاهى احساس مى شود مار هنت سرى بهزبان آمده است.
اين زبان، كـلامى است نـامفهوم در دل ظـلمتا كـه دنــلـان قـروجه
 تاريكى هست؛ در جنايت، تاريكى ألن بيستر است و اين دو تاريكى، جون بههم آميزند، زبان تبهكاران را مـى سازند. تـاريكى در فـضا، تـاريكى در عمل، تاريكى در لحن. زبانى اسست پليد و ترس آور كه مىرود و مى آيل و






 نشـدهايم؟ زمين بیشبا














 خوشبخت مىينداريد وكرنه ديگران از كسانى هستند كه ابر غم مدأم بر بر

|YA| / اهل دنَتُب

عقل و خرد سروكار دارند، كمتر امكان دارد كه مردم جهان را بهدو دستهُ خر شبخت و بلـبخت تقسيم كنند؛ زيرا مى دانُند كه اين عالم بهيقين، دهليز عالم ديگكرى است، و در اين جهان، انسان خوشبخت وجود نذأرد. و بهتر آن است كه مردم جهان را بهدو گروه روشنايى گـزيدگان و ظــلمتزد تقسيـم كنيم.
 است. چنين چخيزى بايلـ منظور و هلـ بـاشد. و بـههمين سببـ، فـرياد





 دشمن بال و پراست. سوختّن و از پرواز درنماندن، از عجايب هوشسهندى و نبوغ الست.
هنگامى كه بيشتر مى دانيد و هنگامى كه دوست مى داريلا بيشتر رنج
 روشننانديشان، هيج بهانهأى برأى گريستن نداتمته باشند، در غم ظلمـت زدكان اشُك مىريزند.

\section*{ريشهها}

زبانن عوامانهُ تبهكاران، زبان ظلمتـت زدكانان است.













 نخواهيم، برای خود قواع


 اين شعر مهتاز و مشهور :
\#امـا كجا رفتند برفهاى آنتان؟"،




 كلمات خرددمندانه ديده مى شـد كه پادشاه "تون "ها آنها را با ميخ كنده بود:
les dabs d'antin timaient siempre pour la pierre du Cocser.




 كــلمة "دكـاراد" décarade، در ايـن زيـان، بـهـمعنانى حـركت سـريع

 3. antan

Thune .


 شعر ستايش انگيز لالونتن كه مىگويد :
"شُش اسب نيرومند ارابهایى را مىكيّيدند"
















Gaule . 1
 استع.

كلهه در اين زبان بهيادكار ماندهاند. دنبال زبان اسبِانيايى مىگرديد؟ اين زبان در شكل قديم خرده لبريز است از كلمات اســانيايى بـراى نــونه: bofetle بـهمعناى نـفس، كـه از

 است بهمعناى روغن. زبان ايتاليايیى مى خراهيد؟ براى نمونه اين لغات را


 بهمعناى جاسوس، از rascal آمده كه آدم پسـت و فرومايه را مى مـى آيد. دنبـال زبـان آلمـانى Pilcher بهمعناى غلاف يا جـلد، از

 نهونه میگوييم frangir بهمعناى شـكستن، كه هـهـان frangere است؛ و
 برآمله. در أين ميان به كلمهأى اششاره بايلد كرد كه در تمام زبانهاع catena

 است، و بهمعناى بزرگـ و سركرده. و اما در زبان عوامانهٌ دزدانان، اين كلمـه
 سكل مىگرديل، نمرتهمايى محى آوريم: gahisto، بـهمعناى شـيطان كـهـ از





يعنى زن و زن بدكار، را meinec مىیگويند، كه در زبان مردم سلت بهمفهوم


 بهمعناى سفيل و سياه، مثتت ششده است. و آگر در جست و جوى
 mallaises

 طبيعىتر است و با خصوصيات روحى اتسان ارتباط دارد :






 كلمات ديگر نيز نيستند. اين كلمات عجيب و توحّش آميز و گامى كراهـ الهت آور، در تعبير و تفسير حاللت و موضوعى، توانايى انكارنابٍذيرى دارند و و







عين حالل همهجيز را پنهان كـد، بايد برای اين منظور، صوررتها و اشكالٍ متعددُى در اختيار داشته باشل. دزدى كه مى خواهد بـراى دسـتبرد زدن

 زبان، از هر زبـان ديگـرى بـيشتر اســتماره دارد، كـه نــمونههايى لاز آن را

 شــدن؛ موش، يعنى دزدِ تـان؛ "لانسكـنهها ها مى:بارد. اين تعبير اشـارهاى دارد بهتاريخ؛ و خط كـج و طـولانى بـاران را


 مى رسل، كلمات نيز از آن حالت خام و ابتدايى خود در در مى آيند و شكل استعاره و مجاز به خود میگيرند. شيطان، ديگر "رابويُن " نيست، بلكه نانوا







 مى روند، و كسى بهمفهوم واقعى آنها تو جّه نـى كتدلد. سوم، نيرنگّ اين زبان براى تبهكاران و ظللمت زدگان مفهوم زندگى را

دارد. اين زبان ازهر خيز بهميل و هوس خود بهره مىگيرد و خیيزهايى را
 مى كند، يا با خشـونت صورت تازهأى بهآن مى دهلد، و كـاهـى بـا كـلمات
 تعبيرات شاحرانهاى بهوجود مى آورد كه در آنها دو جينز ديده مى شوديكى


 توى جنگل عبور مىكندها ... يا "آقا ديوه خره، خانم ديوه رويـاهه، يـرى


 برأى تمونه مى

Vousiergue trouvaille bonorgue cegigotmuch بهجاى آتكه بحويند:
Trouvez-vous ce gigot bon?

كه بهاين معنى است: "اين گونه رُيگوبهنظر شـها خوب است؟
 كفته بود تا بفهملد يولى كه براى فرار بهاو دأده، بس برده است يا يا نه؟ و و در اين اوأخر، mar را نيز بهبعضى از كلمات مى انزايند.




برخـلافِ گیـاهان نـوريسند، بـههر جـاى آن كـه روشــنايى بـتابل خشـك





 شيطان از "گاهيستّو"، به "رابونُن " و سمرانجام به "نانوا" تغيير شكل مى دهد كثيش را ابتد| "موس سياه" مى گفتند سيس "گراز "؛ خنجر را ابتدا "بيست و دو " مى گفته و بعد از آن "شاخهُ سيب" و بعدها "قلقلك" "؛ مأمور بليس را "مسخره" مى ثاميلدند، كه بعلها"اسبب"، ""ــوقرمز"، "تـيطان فـرونى " و
 نامهاى ديگرى بهاو دادند، مانند "جارلى " "كلّه كن"، و "دروگر" ". در قرن


 بود. اگر كارتوش از سردسمتههأى معروف راهزنان، يكـ قـرن بـعد زنــده

 مخصوص تبهكاران، بهرنگ و شكل ديگرى درآملـه بود، و طبعاً كلمات


\footnotetext{
 گردن.
}

/iVQ.

تغيير قيافهانل.
با اين حالْ، گاهى، كلماتى از زبان جيشیمنيان، دوباره جان مىگيرد و در زبان امروزكى، مى نشيند. هر هنطقه نيز زبانى هتصوص بهـي



 boyanche-tu? نيز ثابتت نبود، و مدام اين گونه جيز ها نيز تغيير میىكرد، و بس از هلدتى لفظ ديگرى بهآخر كلمات مى افنزودند.


 مطالعه و تحقيق، داتثـــندى باشد، موجب دردسر او خواهـل شـد، و او را وادار بهتفكر و تأمل خحواهد كرد. با الين وصف، تحقيت در اين زميته بسيار برفايله و آموزنده است. دز اين زبان، هيج أستعاره و هيّيج تغيير و تبليلى

 اين است كه "وانمود مىكند كه بيمار است") و قدرت و قوت اين زبان در

نيرنگ نهفته است.
بهنظر اين تـبهكاران، انسـان بـا ॥تـاربكى" بـيونذ دارد، زيـرا شـب را مى تويند و انسان را و و با اين حسابس، انسـان برآملده از شب

است.























 نام دادهاند، كه راه و روش و منظر مـجازازات را از ايـن كـلمات مـيتوان

\footnotetext{
1. . Sorbonne ، دانشگاه معروت باريس.
}

دريافت. اما اين تبهكاران، ميدان عمل بسـار وسسيعى در برابر حود دارند.



 زندان شأتلهُ هاريس سردابِ بزركى داشت در كنار رودِسِن، كه هشت هِ آز


 آب موجب سُده بود كه سقف آن بيو سد و تركـ بردارد هـُشت بِا بالاتر از







 بود. تا زانويشان در گل فرو مىرنت، و يشت سرشان آلوده بود بهمدافوع.




 مىكتــدند و تیزكى مى خوردند كه زنده بمانند. هند روز آنها را بها|يـن

ريشدها / IVar

حال میىگذاشتند؟ يك مـاه، دو هـاه، و گـاهى تـا شـش مـاه؛ يكـى از ايـن محكومان يك سال در آنجا مانلهه بود. اين سرداب اتاق انتظار هـجكو مـان بود. گاهى مرد تيره روزى كه جندلين هاه در اين سـرداب ترمناك عذاب




آوازخوانى كه هـبـت.

 نثشيـنان مـى رسيل. سورونسان '، كه بهجرم شكار قاحاق هحكوم شده بودا و الو را از زندان اعمال شاقّه بهاين سردات جههنّمى برده بودتلـ گفته بود تنها هيزیى كه او را زندهنگاه داشدت يافتن قافيه بود. گروهمى شـعر را چجيز
 ترانه هاى اين زبان در اين كونه سـردابهاى جهنــى خلق شلدهالنل. ترانههای
 بوده محصول همين سردابس بودنل. بعضى از اين ترانه ها نحوسـت بارند، و


اين دنيا تهاشاخانه اسـت
تماشاشانانه كودك تيرانداز

هر كارى كه بكنيد، نمى توانِيد عشت رال اين خانه نشّين جاودانهُ قلب
I. Survincent
2. Montgomery
 عانــفان مىزنند.

آدمى رال، براندازيد.
در دنياى تيرها تبهكاران، هر كس رأزدار خوشش است. هر كس رازى
دارد. و راز، ائن بينوايان را بههمديگر هتصل و با هـم هتّحد مى هكند. انكر راز

 ظاهرأ با اين تُعبير؛ مى خرواهنـل بگوينل كه اگر كسى راز ديگـرى را فـاش مى كند، مثل آن است كه لقههالى از كوشـت تن او را خوردده باشد. از كسى مى لثرسنذ: آن سيلى جِگونه بود؟ با استماره جواب مى دهد
 و اما در زبان تـبهكاران شـهع (chandclle) رال، دمـيدن و بـنـ كـردن (Camoufle) يكديگر مى شوند. اين گرته استعارات زبان تبهكاران، گاهى در دانتّسيندان

 chandelle
 را يندارى از زبان دزدان وإم هـى







> 1. برف از جــــمـم يريد.

با بـد و زنجير در اعمهاق، نگاهتـان داردا چيزى است حيرت|نگيز.

 نـى آيد؟ آيا سرنوشت مقدّر كرده اسـت كه آدمى در آن كودال تاريكـ تا تا ابلد حشّم بهراه فرشته نجات بمانله و حششم بهراه دلاورى باشلد كه بيايد و
 هييوگريف
 فرود آيد؟ آيا تا دنيا دنياست، بايد جششـم بهراه آيندهأك، روشن بماند؟ آيا تا تا دنيا دنياست بايل در اعماق غرق آبها بماند و غوغاى ثزديكى شـلدن مال"



 بماند؟ و مـانند آندروملـ

(. Pegase، السب بالدارى در الساطير يونان. . Hippogriffe .






\(\hat{\gamma}\)
زبانى كه مىگر يد و زبانى كه مى خندد









 جمعاً نتشتى است هراس انگيز كه بيم و هراس را با با شوخى و مسخركي








مانند خرگوشى أمست كـه خـود را از انـظار پـنهان مـىكندا، و مـوشـى كـهـ

 نالهها را بـززبان مـختصوص خــودشان بـازگو كـردهانـد، و جــند جــملهأى بهدست ما رسيده، كه بركردان آلن بهزبان ما جنين است:
 بحجههاى خود و نوادههاى خود را الين تدر عذابـ بدهلد، و ناله و فريادشان
را بيُـنود و خـم بر أبرو نياورد؟؟"

كسى كه بينواست، هرگاه كه فرصت انديشيدن بِيدا كند، خرد را در


 در اواسسط ترن هفدهم، دنياى تبهكاران دجار نوعى تحورّل شد؛ و و از آن هس، آوازهایى زِندان و ترانههاى دزدان، از آه و ناله فاصله گرفت و شاد

 زندانها مى خراندند، شُادى شُيطنت آميز و معمّاگونهاى داشـوت. يكى از اين ترانهها جنين بند بركردانى داشت :
ميريرليتوبنيك، ميبون رلابيب

كه شادمانه بـود و بـر از جست و خبز؛ گُويى كـلمات را بـا ــوعى

روشنايیى فسـفرى برق و جلا دأده بودند و با يكى جهش ناگهانى، پِارههاكى آتششگون مواد مذاب را بهه ميان جنگلى برتاب كرده بودنل.







 حس نمىكردنلد، و بهجاى آنكه شهامتشان نوميلانه باشلد، بییروايى آنها

 ميان انديشـهندان جهه تكـيـهـاهـى يـافته بـودند كـه خـود نـيز از آن خـبـر







 داترهألمـعارف، و بـيـنـگام أنـها، ديـلـرو

1 - marquis de Pantin 2. Diderot


زبانى كهمىאريد دزبانى كمىیخندد / 1V99






 دوردست و دست نخورده، بهآسانى رشد مى كننـد. در آن تـرن بـود كـهـ










 كتابقروشـى ها، بلكه در بنهان و در تاريكى تكثير و توزيع مى شُدند. از ميان


ا كـــاورزى را تنها منبع ثروت مى داننلد.
 عمدف او حذف عوارض گمركى در داشخل بود. اين شيوه، نه تنها در فرانسه، بلكه در همهُ ارويا بيروانى داشّس؛ و در


 بـهاععتراض أيسـتادهانـلـ و جـهره: يـرخـاشـشويشـان را نثــان مسى دهنده و
 منطقى و فلسفیى مى يوشاندل، و با ظاهزَى موجّها سسعى در فـريب دادن اذهانِ سـادْ مردم دارند. كاهى اين انديثشهما چچنان زيبا و مردم فريباند


 واقعيت بىاططلاع بودند و، بههمين دليل، اين نوع فلسفههانى كذائى از هر انـر



 مشعل, خرد را بر مىافروزد و جالمعه را با اين شعلهما هـى آز مايل. آزمايش با خشم و كين، هيزى اسـت هراسر آور.

 در مقايسه با شورشها و انقلابات اجتداعى، بسيار نآيز مىنمايد. زيـرا.
1. ( 1 人・チ - IVrf) Restif de la Bretome
2. Brigands

بدآتنر كشـيل.

زبانى كهميكريد وزبانى كهمىخندا | 1 1

اين قُسـم يرخاشـُرىها در واقع جنگ بين ظالم و مـظلوم نـيستك، بلكه عصيان گروهى مردم بريشان حال استت بر ضـد نظم و سـلامت اجتـماع، و در اين عصيان هـه چیيز زبير و رو مى شـود.
اين عصيان زلزلهاى بود كه در ميان خلت افتتاد.
 داثشته باشثد. الما در اواخر قرن هجدهمم، انقلاب بزرگ فرانسـهـ، اين جـنبش


 موفق شد كه دروازههاى بلد را يبندد و دروازههاى خوب را را بعشايلد. انتال大ب فرانسه اين نوع مسـائل را حل . كـرد؛ حـقيقت را در هــمه جـا
 بر سر مردم گذاشُت. در حقيقت، مى توان گفت كه انقلاب فرانديه، برا؟ دوٌمين بار، انسـان را خلت كرد و بهاو جانى دوباره بخشّيذ؛زبرا حق و حقيقت را بهانسان عطا كرد.
قرن نوزدهـم، ميراث دار اوست و از مـراث او بـهره همى برد. امـروز ديگُ آن شورش هاى كور، نـىى توانند سربلند كننـ؛ و هر كس منكر ايـن

 بهلطف انفلاب فرانسه، حالل و وضه جامعه دگرگون شـد! مـيكرُوب بيماربهاى سلطثت طلبى و ارباب - رعيتى ديعر در خون ما وجود ندارنذ. قرون وسعى ديگُر در زندگىى ما جا و مكانى ندارد. ديگُر مـا در دوره و


/ M•F

كنيم، و يكباره بيينيم كه اين هوش كورهايیى كه از زير خاك عبور مـى ناگهان از گوشهأى مسردر بياورنل.
انقلاب، دعنحى و مفهوم اخلاقى دارد. وقتى كه احســاس حـق طـلبى



 بيتواييى كه از گرسنگى میميرد، در خْود شــراقت و حـيثيت كتـورش را احساس محىكند. سـلاح هر شهرونده شَايستگگى و برازندگى اوسـت. هر كه آزاد باشـل بـا وجـدان انست. كسـى كـه رأى مـى دهد و انتتخاب مـى كند، سكــومت در دست اوست. و فسـادنابٍذير بـودن از هـمين اصـل نـاشـى
 بهجايى نمىرسـ. در جنين فضايى، شـجاعان كـهتر بـراى أفـزون طـلبى



 حكومت آرمانى قانون با يست فطرتى و تبهكارى سازگار نيست. در سالل
 منتقل كردنل. ياسـداران اين گنحينهها جهه كسانى بودند؟ كهنه فـروشهای
 والايى از پارسايى و تقوا رسهيله بودنل. صنندوقهايى كه بار آين كاريها بود،
 صندلوقها جاى داشتند و جشـهـها را خخيره میكردند، تاجى بود از الماس، كه با ياقوتهاى درشـت زيور يافته بود، و بيش از سـى ميليون مىارزــلـ، و


باره پوشـان بِا برهنه، نگهبان ايـن تاج سلطنتى بودنل. هس ديخر شـر شـيـان زاكرى در ميان ما نيستند. آن ترس كهن، آخرين
اثرش را الز دست داده، و ديگر از اين بس نمىتواند در سياست بـهكـار كرفته شـود. آن شبح سرخ فام، از حركت و جهشَ باز مانلـه است، و اينك
 , بورزُواها بهآن مى خندندند.

دو وظيف: هشياربودن و اميدوار بودن




 الجتماع، نامش (ابينوايى، است،











\footnotetext{
Briaree . 1
}

كارخانهها، و تأسيس هلارس و هنركدهها بهكار گرفتن، دستـزدها را را بالY

 كارهايى از اين دست انسانهاى مهربان و خوش قلب هرگز از ياد ياد نمى برند. زيرا لازمه برادرى همين خیيزهاستـ. و حتى افراد خودخارواه و مغرور اين
 جامعه قرار دهذ.

 آيد كه آن رابر "حق " بشماريم.

 و معر فتت نام داد. رشـد معنوى و اخلاقى يك جامعهه ضرورت و اهميتش كمتر از بيشرفنها و توقيات مادى آن نيست.




 باشـله بىى نرديد فكر و روح آدميانى است كه آلن قدر در تاريكـى مـى ماند كه
مى بِلاسد و از بين مىرود.

 همه جا بهسوى ترقى و تعالى گام بر مى دارده، و همزمان با با إين بيثـرفتها، تشرهاى محروم و عقب مانلده نيز از بدبختى و تيره روزى در آّمدهاندان، بر

اثر بالا رفتن سطح هادى و معنوى جامعه، بينوايی نيز از ميان مىرود.
 اشتباه مىكند.
 نداده است و باز آمده، و راستى كه جهه شگـفت أور است بـاز آمــلـن و دوباره جوان شدن يك جنازه، و مى بينـم كه ايـن جـنازه بـهراه افـتادها و و





 درهم بريزيم•
 عقبنشستن انلديثهها ديعُر مـمكن نـيست؛ هــمجنان كـه رودهـا را نمىتوان بهعقب باز گرداند. اما كسـانى كه آينده را نمى خواهند، بايدل در اين باره كمى فكر كـنـند. وقتى كـه آنـان بـا تـرقى و تـعالى مسخالفت مـى ووزنـلـ، آيـنـده را مـحكوم
 تاريكانديشى مى شوند؛ گذشتّه را بهخود تزريق مىكنتنـ. بـراى گـريز از فردا يكـ راه بيشتر وجود ندارد، و آن، مُردن است.

 آرى، رازها آشكار مىشود، هعما خود بهزبان خواهـد آمـلـ و مسـئله حل خواهد شد. آرى "ملّت" درقرن هجدهم طرح ريزى شد شد و در قـرن

نوزدهـم به كمالل خواهل رسيل.

و هر كس در اين مورد ترديل داشته باشـلـ، ابلهى بيثـ نيست، جهان در آينلـه بهسالمت و سعادت دست خواهل يافت. مشيت الهى هخنين مقدر

كرده اسست.
اجتماعات بزرگُ بتُّرى در آينده بهاسوى ترقى و كمال خواهند رفت
و روزى خواهـد رسيد كه وضع و حالثان منطقى و قابل قبول شوده يمنى
 آسمانى است، از بطن بشريت بر خرواهدل آمد و بر او حكـي



 و در حل مسائلّ و مثـكالات نظرى و عملى تـوان لازم را دارد. از خــنـين نيروى اسرارآميزى مىتوان توقع داشُت كه شرق و غرب را دا در يك روز
 مسلمانان، در اهرام مصر بهبحث و گفت و گو وادارد.


 درعلل و اسباب درگيريها و دشـنـى ها مطالعه و تحقيت مى


 بسيار دارد. تاريخ خر أست أز ماجرای فرو باتشى خلقها و امبراتـوريها در يكى روز روشنن و خوب. اين گردباد، ايـن چـيز نـاشنـاختها، نـاكـهان سـر


















 بهضربان قلب تمدن است




I. Tarsous ، در تركبه ـ مغربب آدانا.


بهاو جرأُت و جسارت بخشبل. در وراى مسئله ميرا بودن يك جامعه ناميرا
 و آن گوشهاش از اين گونه زخمها و جراحتها دارد، و ايـن زخـهـها مـاننـل كوههاى آتـُفئـان سر، باز مىكنتد و جركها و پليديها مانند بخار كـوگرد
 مى شُود. بيماريهاى اقوام و ملل موجب مرگ نوع بشّر نخواهد شد. با ابن وصف هر كس سير تحول اجتماعات بشرى را دنبالّلمى كند، در
 و محبوبترين و منطقىترين جامعههها، دوران مشخصر و محدودى دارند، كه وقتى بهانتهاى آن برسند، از هـم متلاشى میى آينلده فراخوأهد رسيد؟ هر وقت كه جأمعه|اى بهتاريكترين روزهماى
 مغرور با بينوايان جهه غم|انگيز اسـت! كه دريكى سـو خودير ستان مغرور در
 اشتهاى سيرىنإٍذيرشان در ائر مستى و منگیى و گيجى بهعلت افراط در
 ديگُر بينوايان در كنار هم مى ايستند، با حرص و حسادت ور كينه نانـى از تماشـاى شادى ديگُران، و جنب و جوشى دانمى براى يافتن يك لقمه نان، و غـها و غصهها و نيازمنديهايشانان، و نادانيها و نآاكيهايشانـان.
 مى آيد، فروغى است كه خاموش خواهل شد؟ جه وحشت آور أست كه


 ستارهاى كه در كام ابرها فرو رفته، در خططر نيست.


0
روشنناييِ محض













 از ميان نردهها كذشت و وبهباغ قدم كذاشـت



رهگذرى او را بييند.

 مىرفت. اگر كوزت در جنين ايّامى گرفتار عشّق هردى هرزه و هوسران

 يكى زن تسليم شـدن اوست. عشُت با آلن جايعاه بـلندى كــه دارد، مـعلوم




 ندارد: نابود شدن يا بهسلامـت بهمقصود رسيدن. صشتق جننين سرنوشتـى

 مىىگويد آرى و نه. در ميان همه محخلوقات خحداونل، دل آدمى خيزى آست
 نيز از آن برمى آيلد.
خواست شحداونل بود كه كُوزت با جـــنان عشـقى رو در رو شــود كـــ رهاييبخشش باشد.





|NID / روثنـايمي محض

برأى هملـيگر مى درخثنيدند. مـاريوس در نظر كوزتت تاجى بر سرداشّت،


 هنين نبود كه دانسته أين حريم را حفظ كنند؛ نها جیيزى نمى دانستنل. در

 ماريوس تتها مـر انگگشتان كـوزت را مسىبوسيل يـا گـوشَه روسـرى و يــا حلقهایى از گيسوان او را، و از ايمن بيشتر تمىرونت. كوزت براى او يكـ زن
 هيجِ هيز مضايقه نمىكرد، و ماريوس توقُعى بيش از اين نداثـتـ. كوزت


 مى شتـافنتن. در اين لحظات عاشقانه، كه هوس در زـر دستت تواناى شـوق خاموسُ مى شـودا براى ماريوس برهنه كردن يكى زن روسبيى آسانتر مى نمود تا باللا


 و بهسوى ديگر نگريست.
 مى يرستيلند. شـب، وقتى كه در كنأر هم میىنشستند، باغ ججاندار و بير شور و مقُدس Yungfrau . 1

مى شد. كلها در اطرافئشان مـى شـكفتند و عـطر وجـودشان را نــار آن دو





 بهجنب و جوش آوردن طبيعت در اطرافشـان كـفايت مـىـكرد. ايـن گـونه
 پراكنده مى شود نيروبى جادوانه بود كه دركي آن، اكــر در جـايـى نـوشته


 كه جيزى نيست.
 خندمهأى بى معنى، و كلمات بيج، و شايد ابلهانه. با تمام اين اوصافـ، از از
 نه ارزڭث باز گفتن دارند و نه ارزش شنيدن


و نشنيده باشـد اححمق است و شرارتيسشه.


 اُُفرازى ' است؟؟"
1. Euphrasie
|AIV / ريُنابيي محض
ـأُوازی؟.. نه. اسم تو كُوزت است!

 أُفرازى خوشت نمى آد؟
- جرا ... ولى كوزت اسم قئنگگى استـ.
 ـ آ آخه ... جطرو بخـم ...
 تو ييـتـتر اين اسم را دوست دارى، بهمن بغو كوزتا هرا بهاين اسـم صدا

بزن!
 بهصورت ترانه شبرينى درمى آملد كه برازنله آن بود كه در جنڭگلى دردل آسـمان خوانده شود.
يكى شب ديگر، كوزت بهماريوس خيره شـد و با صداى بلند گفت:






 نكرده مريض شوى خيلى غصّه مى خـورم. كلمات او سادگى و صفايى ملكوتى داشُت. و يكى شب ماريوس بهكوزت گفت: لامى دانى؟ مدّتها خيال مىكردم كه أسم تو شأورسـول|| السـت.

همين حرف باعث شد كه تا آخر شب هر دوى آنها بخندند. و يك شبس ماريوس، در ضمن گفتوگو، اين جمله از دهانش پريد: "ايك روز در باغ لوگزامبورگى، نزديك بود استخخوانهای يكى آدم معلول ور و


 عتشق را لكّهدار كند.
ماريوسى عادت كرده بود كه هـر شبـ كـوزت را بـبيند، و از زنـدكى




 سـراسر زندگى او شده بود؛ و تصّور أو از زندگى سعادت آمّميز همين جيزها

 ابر هايیى كه بهدست باد بهاين سو و آن سو مـى رنتنل، بيسُتر بود. آيا اين عشق معصوومانه و تا حلدودى رمنده و وحشـىى، از نـزاكت و آداب دانی عارى بود؟

 بوسهأى است كه از دلدارى نقاب يوش ريوده شود، كه هوس در عين حال
 دلدادگان مى آميزد. در برابر ميل و هوس، دل آدمى عقب مى نــــيند تا بهتر دوست بدارد. زمزمههأى شُـيرين و نـوازش بـار مـاريوس، كـه لبـريز از

تصوّرات و تخيّلات بود، تقريباً جنبه|ى آسمانى داشـت. بـرندگان وقتتى




 كبوتراناند، جيك جيكى مهرآميز دو قلباند در گوش هملديگر.








 كوزت در جواب گفت: اععشّق من مر ساعت بيشتر مى شــود. تـرا از يك ساعت بيئ بيئـتر دوست دارم.


 مى مازند و بهميختى مى آوـيزند.




مسيـهددم بود كه بهقاللب زن درآّمده بود. ماريوس او را مـى ستود و مسیيرستيد. أمـا حـقيثت آلن بـود كـه ايـن

 واقعيات را مىديلد. زن هميشـه با غرايز لطيف خخود، و با قلب خودها حقايت

 و دلننين.
ماريوس و كُوزت بهكمال سعادت رسيده بردند و و در اين حالل گاهى





مى كذذرد.



 معصوم باشنـد، بازهم در معصومترين درين لحظات بين آن دور، تفاوتى آحساس





|AY| / ريُنابِي هحض
 مى زننتل، و أبن حیيزها هيح كدام مـانعى در راه ابلـيت بهو ججود نهى آورد. دو



 نوسانات وسيعى از ستارگان برمى آيند و بهغلظت لايتناهى چناه مى برند.

سرگيجهٔ سعادتِ كامل















 مى منيد و در آن سمفونى، جز أو، همه جيز رال، و حتى رويدادادها و وقايع

سركّجئمسادتِكامل / Mrr

ماههای گذشته را بهفراموشى سـروده بـود. و بـههمين سـببا بـهفكرش نرسيد درباره ماجحرايیى كه در ويرانسراى تنارديهها روى داده بود، چينى از او برسد و بفهملد كه تنارديهها از كجا بلـر كوزت را مى شنأختهانلد، و




 الست. گوش او را آوايیى بر كرده بود كه جز آن چچيزى را نمى شنيل، و تنها در لحظاتى احساس زنده بودن مىكرد كه در كنار كوزت نشسسته بود. در آسهان عثـت برواز مىكرد و از حال زمينيها بـى خبر بـود. هـر دو دلدادهـ، ناتوان و بیرمقى بار لذايلُ و خوشيهاى مجرّد و غيرجسـهـانى را بر دوش
 زندكى شان بدين گونه أست.


 دوست داشتن، تقريبأ جايگزين فكر كردن مى شـود؛ عشقَ بمى آيـ و

 خِرَد و منطقّ نيست كه در دستگاه آسمان صورت كامل آن وجود نداثته
 نل|شت. دنياى اطرافنّان در يیى گودالّ عـيت فروافتاده بود، در لحظاتى
 مى افتاد ماربوسى بهاين فكر بيفتد كه كوزت جدرى دارد. شيفتگى همـه جیی























 جاودانگى.


در اين گهواره بيدأر بودند و بـهخوابـ مسىرفتنـلـ، و راسستىى كـه تـنها

 بسته بهتر مى توان درون را نكريستت.




مeصسود أوستت.













 خود، در حياط خلوت بشتِ ساختمان ميى رفت، و ماريوس نيز مـعمولاً

بعد از ساعت ده شـب بـهباغ مسى آمد. كـوزت درى راكـه رو بـهباغ بـود مى گشـود و ماريوس صدایى باز شدن در را از توى كــوجه مـى شـينـلـ ران

 ريراهنت سفيل شده، مثل اين كه بهجايی ماليده!!، و علّتشت آن بود كه شـب بيشُ، ماريوسى در يك لحقظه بههيجان آمده و او را بهديوار فشُرده بود.

 مانند ران والزان از حيزى خار خـر نداشت.
 سـى مىىكرد كه در ميان انبوه درختان تِنهان شـود تـا هـبادا رهگــلـرى از

 مى زدنل و بيشتر ساكت بودنل و هر دقيقه بـيش از بـيست بـار دسـتهاى

 نمى شدنله، و روْباى هر يك در روْــاى ديُرى فرو مىرفت و در آن شناور مى شـلـ.








كورفراك گاهى بهباهورل مى گفت: (اماريوس ممه شب، يكل بعد أز نيمه شب بهخانه مى آيل."
باهورل در جوابش میگفت: ا(معكر غير از اين توفُ داشـتى در در هـر

 مىترسم برایى خودت گرفتارى درستت كنى، مواظب باشى!ه







 الين خيزها نمى توانست زبان ماريوس, را باز كتد، حتى اگر ناخنهایى او

 كورفراكى احساس مىىكرد كه سـكوت ماريوس لبريز از روشنايى است.
 نازهأى دست يافتند؛ چجون باهم اختلاف يِيدا كردنل، و بر اثر اين اختلاف



 تضيه نابت مىىكند كه در ايراى دلاويز عئـق، موضوع و منظومـه أبيا تقريباً

آغاز تاريكى / Mr9

اهميّتت و اهتبارى ندارد.
براى هاريوس، كوش دادن بهصـداى كُوزت، كـه از مـطالب بـيثـ بـا انتاده حرف میزدد، و برای كوزلت كـوش دادن بـهآواى مـاريوس، كـهـ از سياست هیزهايیى مىكفت، دوست داثـتنى بود. زانو بهزانوى هم نشستن

 و خاموش مـاندن، حتى از حرف زدن با همديگر بيشتر دوست مى وداشتنـلـ
 اها از أين جحيزها كه بحذريمه، در اين ماه مسائل و تضاياى ديگرى نيز پيش آمل:
شُّبى مـاريوسى از بولوار انواليد بهسوى ميعادگاه مىرفت و سـرش را


- مالام آقاى ماريوس.

ماريوس سربرداشت و ايوثين را شُناخت.
 بِلوده آورده و خانه كوزت را بهاو نشّان داده بود، ماريوس ديگُر بهياد او نيفتاده و حتى يك بارهم أو را نديله بود.
 ديلدار با اليونين، آرامش عاشُعانهاش را برهم میىزنل.
 جهت بهسوى تعالى و كمال مى برد. قبلاً نيز أين نكته راكُفتهايم كه حالات عاشقانه بيشتر دا را بهدنياى فراموشیى مى برد. ماشتق هم بدى را فراموش محىكند و هم خويى را. و آدمى در أين حالل حقششناسى را و انجام بسيارى از وظايف را نيز فواموش میىكند. اگر وقت ديعرى بود، حتماً بـا الــونين

رفتار ديگرى داشت، أما در آن لحظات تنها بهكوزت فكر هى دكرد. حتى
 وصيت نامه خود توصيه كرده بود كه أو را بيابد و بـهيارىاش
 او آرزوبى نداشَتـ. و ما وظيغه داريم كه ماريوس را آلن گونه كه بود نتشان

 روشنايى يرغروغ عـّق، حقير جلوه مـينـنمود.
 ايونين!"
- جرا بهمن مىگوييد شُـمال، چِه كار بدى كردهام كه حاضر نيستيل با من خودمانى حرف بزنيد؟

 نشان داده بود. با اين وصفس، احسساس مىكرد كه جـون بـهكـوزت (اتـو") مى گويلد دلث نمى خخواهد با دختر ديگرى نيز بههمان ترتيب حرف برنـد


حرف بزنيلــ
 اين قلد عوض شده بود. كلمهأى براي كفتن ندأشت، سعى كرد لبحخندى بزند، نتوانست. سرانجام كفت: (اباشد...")
و باز سكرت كرد. سرشَ را پايين انداخته بود و حركتى نمىكرد.
بس از جــند لحظه، سكـوت را شكست و شـتابزده گـفت: ااشب
بهخير آقاى ماريوس."؛
p

در زبان تبهكاران پارس مىكنـد

فردأى آن شبه سوم زوئن بود. سوم زُوئن از آن سحن بگوييم. زيرا وتايع ناگوارى در اليـن تـاريخ اتـفاق افـتاده كـه

 ائونين را شب يِيشَ در سَرِ راه شودد ديله بود. آن شـب هـم آيوثين را الز دور در ميان درختان بولوار ديل و برأى آنكه با او مصادف نشود، راهثش را كج


و همين راه كج كردن، كنجكاوى ابيونين را برانگییخت و تا كو جِه پِلومـه دنبالش كرد؛ حالل آنكه يِش از آن ماريوس را دنبال نكرده بود؛ و عحند بار
 ماربوس را صدا زده و با اوو جند كلمه حرف زده ره بود.
 رفت و از دور ديد كه او أز لاى ميلههای در وأرد باغ شـلـ. با خود گغت: العجب| يس میرود توى باغا"،


 عين حالْ ناراحت با خود گفت: النها اين جورى قرار ما نبوده دختر خانم! إل،



حلدود يكى ساصت، در اين حالل نـُـست و در افكارش فرورفته بود.



 «س همه شبـ مى آد اينجا؟؟" رهگذر سالمند بههر سو نظر انداخخت و كسى را نلّيلـ و وحشت كرد، و بر سرعت قدههای خود افزود و از آنجا دور شــد
شايد حق با اين رهگذر بود كه هرابسان و شـتابزذده دور شــد؛ زيـرا چجند دقيقه بعد از دور شدن أو، شـُ مرد كه جـدا الز همديگر راه مى رفتند
 ريبيحدند.
نتخستين مرد از اين دسته، وقتى بهدَرِ آهنين رسيل، ايســـاد و مـنتظر
 شُدند.
\[
\begin{aligned}
& \text { يكى از آنها كفت: (اهمدين جاس! } \\
& \text { ديگرى گفت: (اكَب" هـم توى باغ هست؟؟) }
\end{aligned}
\]


بهنيش بكشد.
- سريشّم دارى تا دخل شوشه را ييارى º

ـ آره.

و لقه و مالِ آن قلـيم تديدها."٪


 مرد شـشـم كه تا حال جيزیى نگفته بود، با دسـت نردهها را گرفت و تك تك آنها را تكان داد ـ درست هـمان كارى كه ساعتى پيش إيونين كرده بود
 وارد باغ میى شد، دستى از ميان تاريكى بيرون آملد و دسـت او را بس زده؛ و







「. نيش كــيدن ـ خخوردن.
V.
 مى دارد و از سرومدا بـلوگيرى مىكنيّه.
 ه. آرْ كردن بهمـناى بريدن.

الين دختر، آتِتين بود و آن هرد، بِلر او تـارديه. مونِّارناس و بروزلنا

 بروند. ندى دانم آن دو، جهه ابزارهـاى سـهمگينى در دست داشـتتند، امـا
 مى گـويند.
تنارديه هر حخند سعى محىرد صدايشى را بالا نبرد، اها با لحنى تند و
 از دست دأدى؟ براى جحه آملـهاى توى دست و وای مـأ زودتر از اين جـا "برو كه كارمون را تموم كـيّم- "
ايونين خخلديل و جلو پريل و دست به گردن پـرش انداشخت و گـفت:




 تنارديه تـلاث مسحكرد كـه خـود را از دست الــونين بـرهانلـ، و بـهأو

 الــونين دستبسردار نـبود. بــلـرش را نـوازش مـىكرد و مسى بوسيلـ و
 بيرون؟... همه جيز را برام بكيلـ. راسـتى مـادرم كـجاسـت؟ زودتـر بعـيل هـادرم كجاست؟!
تنارديه در جوابِ گفت: ااخبر ندارم. حتمأ حالث خوبه. حالا ديگـهـ ولم كن ...كهـ كارهاءى زيادى داريم."
"

ابونين خودش را لوس كرد و گغتت: (ااصصلاُ حاضر نيستم و لتون كنم و برم. جحهار ماههل كه شُها را نلديلهام. حاللا و قتش رسيلده كه مـاجتون كنم. دلم براتون تنگُ شلده بود.
و باز دست در گردن پلدرش انداخت
(ابابهه|" گفت: (اإين دختره داره كُفر همه را درمىى آره.")

زاره.ه)
و با صدليمى كه از تَّه شكهُ درمى آمد، اين شعر را خخواند:

حالا روز عيد نيسـت، دوسـتان كه تها شا كنيّم ماج و بوسـه پا پا و مامان! !

انيونين دستهايش را الز دُورِ گُردن پدرش بردانــت و بهتبهكاران روكرد

 جططورى؟ خوبی
مونْارناس گفت: (اححالا وقت و ساعت روباههاست، وتت قُد ثُد كردن مرغها نيست.

 باش, تحاقو توى دستـمـه.
 داشته باشيم. من از تحخم و تركه حدرم هستم. آقاى بابها آقاى گولمر!
 برسونم.")

اين نكته قابل تأمل بود كه ايونين بهز بابان مخصوص تبهر ديراران حـرف
 راترك كرده بود.








 إيونين گفت: \#اون زنها اسبابكشنى كردند و رفنتد.
 اسبابكتـى نكردن و همين طرر روتُن موندنانها



 اثاث كهنه چجيزى نيست.



 شود. إينين دست مونيارناس راگرفت و كفت: الدوست عزيزا!.. تو كه از
|ATV / /...

همه بهترى، خواهش ثىكــم جلو اونها را بخير."
 بكهر جِى برسـه جِرِش مى ده.

دست و پاى هردها برو كنار. بذار كارشون را بكنن!!
 توى باغ؟؟"
مردى كه صدايشن از ته شكمي بيرون مى آمد، با مستخرگى گفت: (المتهه،
|اگر شـما اجازه بلدين!!)

 مردان ديو مانند با تعجب بهاو نگاه مىكردند. مردى كه صدايش از از ته

شـكم بيرون میى آملذ، همـچنان مى ختنديل و مسخرگى محىكرد. ابْونين گُفت: (ارفقا!! گوشهاتون را باز كنين! اگر يه نفر از شـهـا جلو بياد




 گفت:
(ااين بلـر سـُ هر كارى كه بگه مىكنه.)"

 تنارديه قذمى بهجلو دلو آمل.


تنارديه عقب رفت و دندانهايش را با خشَم روى هم فشـرد و كـفتا:









بـايين جلو تا نئُوتنون بدم زورِكى بيثترهه.)؛





 هيجِ چجيز نمىترسم.
و بهتنارديه خيره نــد و گفت: الإدرك! حتى از تو هم ترس و واهــهـ ندار!!


 آت و آٓشنغالها.)

\footnotetext{

}


صدايش بيش از اين درنمى آملـ، بـسرفه افتاده بـود، نـفس از سـينه بيمار و ناتوانشُ بهزحمت بيرون ميى آمل. با اين حالي، همه نيروى خود را

 نغرين، و همه مردم يثّست سر من هسـتن."
تنارديه مى خخراست جلو برود، اما إونين فرياد كثيد: ارجلو نيا!به تتارديه از صدایى فرياد أو ترسيد و نرم و آرام بهاو گفت: البسيـار خبي،
 ما هم بايد كارى بكنبـم. تو اصلاُ يدرت را دوست ندارى

 داناتر بود و اصرلاً او بود كه اينجا را پيلدا كرده و بهد ورستان


 همه نگهبانان را لخت كرده بود. وانگهى ذوق شاعرانه هم داشتـ، و كاهى
 ميان تبهكاران بهاو وجهه خاصّى مى بحخثيل.

 معنى، تكان داد و كفت: الاراستنش اينه كه أمروز صبح دو تاكُنجشك ديلدم

 ديگه معطل نكنين. زودتر از اين جا بريم."


در بين راه مونیارناس فرولبند مىكرد و مىگفت: لانـبايس ايـن لقسهه
 مىكردم.")
 مى شـود، به آواز خراندي:

 داشتتند:
"أمشب كجا بخوابيم؟؟"
ــدر ("إنتن")' ــتـارديه! تو كليد را با خـودت آو آوردى _كليد پيسُ مثه.
البِونين آنها را زبر نظر داشت و مى ديد از همان رأهى كه آمله بودند


 اترى از آنها نبرد؟ بِنلارىى آبـ شله و در زمين نرورفنهانلـ.


\section*{اتْاقاتى در دلِ شتـبـ}


 فرورفنته، و علفهاى خودرو و خلنگهاى و'حششى از هر سو به هم تابيده، در دل تاريكى منظرماى هراسانگيز دارنل. طيععت وحثـى، با سكوت خورد،










 را، كه هستىاش از نيستتى لبريز است، در برابر خود مـىيينند و هـات و

مبهوت مى شوند. اين موجودات كه از عـناصر مـادّى تـركيب شـلدهانــن،
 ظلمت متراكم راه را بههر جانور وحشى مـى بنـد و و او را در جـا
 را كه از كنام خود بيرون مى آيلد مىترسـاند. جانور درنلده از آنحه شـــوم و
 بيينند، بهعقب بازمىگردند.

8
ماريوس بهدنياى واقتعى باز مى آيلـ و


در آن هنگام كه آن ماده سگُ، كه جهره آدميان داشت، در جـلو در
 برونل، ماربوس بىى خبر در كنار كُوزت نشسته بود. آسـهان هرگّز هون آن شبـ، بُر ستاره و زيبا نبود؛ درختان هرگّ از اين

 شُنافٌّيت اثيرى شـب اين چخنين يكـ دسـت و هـم آهنگ بهموسيقى درونى عشتّ پاسخ نگفته بود. و ماريوس هرگز اين تدر خود را مفتون و مجذوب

 و الين نخستين بار بود كه باره أبـرى در آسـمـان زيـباءى روُيـايى آنـان يليدار شـده بود.
ماريوس از او برسيلده بود: (اكوزت! جه اتفاقى افتاده؟" و كوزت در جوابب او كفته بود: (اصبر كن! اللّاعه محكُومي" آن شب رفنّه بودنل و روى نيمكتى نزديكـ بـلكان نتُسـته بـودند و


صبح بِلرم گفت كه بايد براى سفر آماده شـويم. شايد بـهزودى از ايـنجا برويم."
ماريوس سرایا لرزيـد.







 اين كلام كزن











I 1 و روسرانی.



كفثههاى او را، مانْند اشيياي مقدس مى نگريسـث و همهه را متعلت بهخود
 سنججاقهاى صدفى قشنگى را كه كوزلت در گيسـوان خود فرومىىبرد، از آن
 قطعات لباس و بند جوراب و جينهاى كمر جيراهن كـوزت را را از آن خـو


 محال بود. ماريوس كوزت شـده بود و كوزت ماريوس؛ و ديگگر من و مايىى در كار نبود. ماربوس احساس مى كرد كهي كوزت در او زندكَى مـى كوزت را داشتن و مالكـ او بودن، براى ماريوس همتحون نفس كثيدن بود.


 مى گفت كه \#كوزت با كلمه (اسفريا او را با خخنـونت، بهزندگّى بازگردانده

در جواب كوزت، نتوانست جيزى بعگويل، امـا كـوزت كـه احسـاس
 شلد؟؟!
ماريرسى باصدايیى بسيار آهسته، كه كوزت بهزححست مى شنيد، گفت:

كوزت شـرح داد: ا⿴囗المروز صبح پلدرم كفت كـهـ رخت و و لبـاس و لوازم سفر را آماده كنم، و بيراهن و شلوار اضافى براى او بردارم. لوازم خخودم را در حـدان بزرگّ، و رخت و لباس أو رادر حمهدان كوجِك بگذارم و آماده

ד لباس زنان بدكار مىرود.

شوم برای سفر. اين طور كه مىگفت در همين جند روزهه، و حـّاكثر تا هفته
 ماربوسى ناليد و گفت: (اجه خبر وحشُتناكى!")

 نمى رسيدنل؛ زيرا او مى خوامست دخترش را بها|نگلـنـتان بيرد، بهاين بهانه كه در آن سرزمين كارهايى دارد.
ماريوس بیرهق و درمانــها برسيد:" لاجهه روزى میروبد؟؟"

-كيـى برمیگرديد؟ _نمىديانم.
هاريوس از جا برخاست و آهسته كفت: الكُوزت! بس شمها از يبش من میروبد؟!


-ازتان مى يرسـم كه مىدرويد؟ مى خو|هيد برويل؟


ـــس از بيشثى من میرويلـ؟
_اكُر بدرم برود. ناحـارم با أو بروم.
-سيس شـها محرويد؟
 ماريوس كفت: ا(إسيار خوب. حالا كه أين طور است. بايلد من هم كـارى

Busiris . .
Tibere .Y


مار يورسبهدنِاى واقعى باز مى آيد و ...

بكنم. بايلد به آنجا بروم.")
كوزت متو جه منظور او نـُــله، و حـتى تصسور مـىكرد كـه مـاريوس
مى خواهل بهآْضوش مرگُ يناه بيود.

"مى خواهى كحجا بروى؟؟


 ديل. كوزت بهماربوس كفت: |أهعلاُ مثل اين كه فكرمان از كار افتاده. أما فكرى بهنظر من رسيده.هِ
- خوب، بڭو.

 واتعيات بازگئسَه بود.
واقعيات را براى كوزت شَسرح داد: المـگر مىتوانم با تو بيايم؟ بـراى أين
 بگويم. همين حالا ده لوئى طلا بهدوستس كورفراك بلـهى دارم. كالاه كهنه
 آرنجهاى كُتم سوراخ است، كفشهام شـكاف خورده. در اين شـن هـغته،

 مىكنى. اگر در روز روشن مرا مىىییى، حاضر نبودى كـلمـاى بـا مسن
 كذرنامه، يول ندارم. مأريوس در آنجا كه ايِستاده بود، بِيشانى خنود را بهتنه درختى كه در

كنارش بود تكيه داد. زبرى و ستختى چوبـ درخت بينّانى اش را مى ساييل
 بـى حركت بود مئل محجسمه نو ميدى.

 از لحظهاى كه مأريوس در دنياي خيال فـرورفته يـود، كـوزت اشـكـ



 ماريوس كفت: „كوزت! گريه نكن!!


 كوزت اين كلام بهشتتى را، كه اگر در ميان هق هق گريه گـغته شـوده، جذابيت بينّترى دارد، بر زبان آوردذ: (امییرستمت.
 عشّت، گريه نكن! بـ، كرزتت گفت:
-تو هم دوستم دارى؟
ــ ماريوس دست او راگرفت و كفت: ااكرزت! من تا حـالا بـهشرفم




بازمى جذ يرم.
با انلوهى شكوهمنده اين كلمات را بـزبان مى آلورد. كـوزت سـرا!با


گوش كن! فردا شُب منتظرم نباشى."
-
- بعداًّ همه تجيز را برايت توضيح مى دهم.
- جیطور مى توانم يكى روز ترا نيـنم؟

عمر در كنار هم باشيم.

 كوزت گفت: (اآن مرد كيه؟ از خه كسیى حرف میزنى؟؟"
- من؟ ... من خيزى گفتم؟ ... نها!. من كه حرفى نزدم.




در چششمان او خيره شـد تا فروغ أميلد را بـبيند. مـاريوس گـفت: افنكـرى

 دوستمب، شماره 9 ا كوجه وِرورى ' زندگى هىكنم." در جيب خود دست برد و قلم تراشتى درآورد و با نوك تيغه آن روى

كوزت دوباره بهچشـههای او خيره شـد و گفت: (ابهمن بگو خـهـ كـار
1. Verrerie
مى خواهى بكتى؟؟ اگر بدانم، امشب آسـوده مى خوابم-"
 «س فردا شـب متتظرم باش!
كوزت كفت: ااتا آن موقع نمى دانـم جـه كار كــنم؟ مـردها از مـا زنـها


 بهسفر انگلستان.")
- بس من هم برأى تو دعا مىكنم. حالا كه نمى كُويى من هم بـيشتر اصرار نـــىكنم. فـردا شـبـ آهسنگ اريـانت را بـا پـيانو مـىزنم و بـا آواز مى خوانم. مىدانم كه تو هـم اين آهنگ را دوست دارى. يكـ شب بشـت
 نيايى. مـن از سـاعت نُه شب منتظرت هــتمه. يادت نره، سرسـاعت نُه، اين جا هستم.
- من هم در آن ساعت اين جا هستم.

 و لْهايشان روى هم فشرده شـد. در آن حال لبريز بودند لز شا شادى و اندوه
 آيونين تبهكاران را در بولوار از دور تعقيب مىكيرد.
ماريوس در آن لحظات، كه بيشثانى را بر تنه درخت نهاده و از خــود

 مىكرد كه جز اين جارهأى ندارد.
\(\eta\)
بير و جوان رودرروى همديگر
آتاى زيل نورمان در آن هنكام نودوك سـاله بود و هنوز با دوشيزه







 ديوار نمىكوفت. انقلاب زوئيه هم اور را جـيـدان تحريكى نكرده برده، و با





1. Filles - du - Calvaire
2. Basque
3. Humblot - Conte

معنا و مفهومى نداشتت. با اين حاله، أحساس مىكرد كه كـمكم درمـانـــه
 ترديد ندأشت كه بهزودى در باز مى شود و آن هسر نادان و لججباز بهخانه بازمىگردد.

 بميرد و ماريوس را نبيـد؛ هر چنـد كه چنين تصوّرى را كمتر بهذهن خود

 بازگشت ماريوس محال است. و اين فكر او را الز كار هىىانداختـ. غيـت





 سكوتى نوميدانه در انتظار ماريوس بود.

آقاى زیل نورهان، حاضر نبود حتى برایى خود ابن حقيقت رالاتحراف
 در خوابگاهشى، عكس دختر ديگُرش، يعنى همسر يُـون مـرسیى، و مادر ماريوس را بهديوار هقابل تختخواب خود نصب كرده ديه بود تـا وقتـى
 هجحله سـالگى دختر از دست رفته|اش بود.
و يك روز جششّم بهأين تصوير دوخت، و كفت: لهجقدر بهاو شُباهت





 هم دربارة او...
و جرأت نكرد جملهاش را تمام كند. آقاى زيل نورماذ يرسيد: الادرباره
حه كـسى؟"



 بكى آدم ناسباس و خودخوراه است؛ نه قلب دارد نـه روح، آدمى است است مغرور و شُرور.ه





راند، و حالا هـم از ماريوس نفرت دارد.؛


























 خود بايد مغرور بود و نه بايد نازكدل و و زياده الحساساتى باتى بود. اين تـؤودول ارزانى خودت!!

MهS / /



 ماريوس باشد و بسى.








 بخواندل، مثل هميشه بهسبك دوران









\footnotetext{

r.robe de chambre. Y ، لباس خانه.
}

 نفرت تبليل می شلـ. كمكمـ، انتظارش آن قدر طولانى شـله بود كهه هر كه بهجاى او بود حقيقت را محى بذيرفت و بهاين نـتيجه مـى رسيلـ كـه ديخـر دليلى براى بازگُّـت ماريوس و جود ندارد؛ كه اگگر آملنى بود، تا حال آمـده
 لــيش از ابـن ديـلأر بـايل تسـليـم مـرك شـود، امـا أيـن فكـر را قـاطعانه


 در آن هنگام كـه او در اعــهاق تأتـرات خـود فـرورنتنه بــود، بـاسـك، خلدمتكار پير او، بهانتاق آملـ و گفت: آآقاى ماريوس آملدهاند، مى خحواهند

 ناگهان از خخوابـ مرگ رهايیى ياهته باشلد.
با لكنت زبان كفت: "آقاى ماريوس ؟ كدام آقاى ماريوس

 مى میواهد آقا را بيسند. آقاى زیل نورمـان با لكنـت، و با صدايیى كه بهزسمـت شنيلده مى شـد، گفت: (ابعگوييد كه بيايلد تو.") و بیى

لحظه در اتأق باز شد و او هـاريوس را در جند قلدمى خود ديل.
 بگويد. لباس تعريباً فقيرانهأى بهتن داشت، اما در سـايه آبـازور بـهـخوبى
|NAV / ير وجواندودرروي، عـدبگر

ديده نمى شـد. تنها جهره أو مشخصص بود، باوقار بود و بسيار غم آلود.
 بود. حاله و وضع كسى را داشـ كه يكى از قديسان را در ميان مالهاای از نور ديله باشلد. نزديكـ بود از حال برود. بهسراباكى ماريوس خيره شــده بود؛ اشتباه نمىكرد، او بود، ماربوس بود.
 متتشخص، بزركى شـده بود، مرد تمام عيارى شده بود، چِه قيافه دليذّيرى
 كـن و در آغرشش بغيرد. سرايا الثهاب بود. جان او پر شـده بود از كلمات
 و علاقهاى كه در جان او بود، بهلبهاى او نزديك شـدند، امما در سرست او او
 خشونت) كفت: (ابراى جهه بهاينجا آمدهايل؟)| ماريوس ناراحت شـد و گفت: آآقا ...

 شـدهايد؟؟"





 گفت: هآقا! بهمن رحبم كنيد!
ييرمرد منقلب شد. اگر از همان ابتدا ماريوس اين حرف را زده بود،






 شما بهترين تروت دنيا را، يعنى جموانى' را، در اختيار داريد. الما من امسير




 و سنكلود را بهزحمت در حافظهام نگه مى دأرم و غالباً آنها را با باهم اشتباه






 بكنيد كه حسابتان باكى استـ.
و لحظهاى ساكت مانل و سبس با خشَبم و ختشونت گفت: الاخوب! سالا
 ماريوس گُفت: (اآقا! مى دانم كه از آملمن من خـوشحال نـيستيد، امـا
|ND9 / ير رجوانر.ردررویشدبگر

آملهام كه أزتان خواهشى بكنم. و بعد از آن هم از اينجا مىروم." بيرمرد كفت: الشما الصالً عقل نداريد. كى بهشهما گفت كــه از اينجا

برويد؟!
آقاى زيل نورمان با الين حرفـ، مـى خخواست بـخشششى را كـه در دل









 كرديد، از اينجا رفتيد تا آزاد باشيد و دنبال هرسههاى جوانـانه خـودتان
 مدت اصالًا بهما خبر نداديد كه در كجا و جِگونه زندكَى مى كنيد. از اين و
 يك ماجراجوى تمام عيار. و حال بعد از جهار سال بهخانه من آمدهايل و
 مسائل خودتان را بگرييد.11
 برانگيزد. ماربوس چیيزى نگفت و خاموش ماند. بِيرمرد دستش را را روى
 هى مرد ـ و كفت: (ابسيار خوب، حال كه ميل. ندلاربد از اين مطالب حرف

 ماريوس احسـاس كسى را داشت كه میى خواهند تا جند لصظه بعـد او

 آقاى زيل تورمانذ زنگً اخخبار را زد. باسكى در را نيمه باز كرد. بيرمرد بهاو گفت: \#لبهدخترم بُكوييل بيايد ابينجا.،" چنـد لحظه بعل در باز شد، دوشيزه زیيل نُور مان بهاتاق آملـ ماريوس



 به|تاق خودتان.





 حيز مرتب و آماده است، و تنها كارى كه باقى مانلهه، اجازه گرفتن استـ.














 كردهايد؟ از كار وكاللت در ماه جقلد درآملـ داريد؟؟"

 هيج درآمدى نداريد؟

 -وضصى دارد مثل من، ثروتى نذارد. - جهيزيه وارش و ميراثى هم ثنـارد؟ ــــ
_اميلى هم ندارد كه از كسى ارث و ميراتى ببرد؟ - خيال نمىكنم.

\section*{1. Nonain d'Hyeres}
Y.

 (ايو -گ.).

ــ خبر ندارم.



- فوشـلوان.
- ييرمرد گفت: (اوأى واى!"

ماريوس گُتص: (آقا...)
 با خودش حرف مىیزند: لاحالا تضبه روشن شـلد. ايـن آقا بـيسـت ســاله
 ليور كه هن براى او مىفرستم• بـس با الين ترتيب، همسر مسحترم اينـــان،




قسهتان هى دهـم كه اججازه بدهيد با او ازدواج كـم.11
 شـده بود، و در اين حال گغنت: الواقعاً كه بايل متأسّفـ بود. شهـا با خخردتان كغتيد كه (امیروم و اليـن بـيرمرد بـى قابليت و هـوسيله و خـرفت را وـيـدا







بهتو ييرمردِ احمقِّ نفهم ارتـاط نلأرد. من تصهيم گرونتهام خود را توَى چحاه



 خودت حسابس كردهاى كه اين ليرمرد خرفت هم در جواب تو خـواهــه گفت: برو جانم! برو عزيزم! و هر بلايیى كه مى خواهـى سر خر خردت بيار. و و حاللا كه تو خودت را نـــى توانـى اداره كـنى، يكـ بـار ســنگين هــم روى
 جيز ديغر، عروسیى كن! ... اما آقا! هرگز! هرگز من اجازه نمى دهم."
-هِر جان!
ــغتم هرگز!
و "(هرگز") را آلن قلر قاطعانه گفت كه ماريوس اميلدش را از دست داد و

 نُورمان با نگاه دنبالثن مىكرد، اما همين كه مـاريوسى در را باز كرد تا بيرون
 بازش گرداند و وادارش كرد كه روى يكى صندلى راحتى بنثّينلد، و بسهاو
 و همين (إلدر جانن) كه بییخردانه از زبان ماريوس بيرون جستته بود، ييرمرد را أين طور منقلب و بريشان كرده بود. مـاريوس حـيرتزده او را را


 آب و تاب هـه حتيز را برأى من بكُو. رأستحى كه أين جوانها جمٌّدر تفهـم و

\section*{}

ماريوس گفت: „إِلد!!

 خواهم كرد.
در آن لحظات، در لابهلاى خشونت اين ييرمرد، خيزى وجود داشتا
 و ازز نوميلى بهسوى اميلد رفتا و تا حلدودى شـيفته و سرمست شـلده بود.
 لباسـُ آشَكار شـده بود. و آقاى زيل نُورمان با تعجب سر و وضـع أو را


 و در كشُوي ميز تحرير كاويد وكيف تولى درأورد و جلو او كذاشاشت و
 ماريوس كفت: (ایلرم! بلر خوبم!اكاش مى دانستيد كه هقعدر دوستش

 عاشقش شـلم! و اين ماشتّ شـدن روزم را سياه كرد، و زندگى من با با ايـن
 خودشُ بِدرش خبر ندارد. تصّورش را بكتيل. مى شخواهند بهسفر بروند.






























ساده اسـت. زياد نبايل متخت گرفت. بـا ايـن جـور جـيزه ها كـه آدم نـبايد خودش را يكى عمر گرفتار كند. اين جور خيزها خـوب استا امـو امـا نبايل دنباله بيدا كند و كار بهجايى برسد كه آدم را ببرند نزد آقاى شهردار، كه


 مى افتد تنها يكى راه دارد؟ بايد ييايل بهخانه بدريزرگشـ، كه ييرمردى انست خوب و خوش تلبه، و هميئمه در كشُؤى ميزش مبالغى ثبالى نقل دارد و
 داستان را مىشـنود و بهآلن جوان عاشق مى گويد: عزيز من! موضوع خيلى




 ماريوس عزيزاعشّق بايلاين طور باشد. فكر ازدواج وا از سرت بيرون كن. حتماً متو جه منظور هن هـتـى



بيرمرد قاه قاه خنديد. بِلكهاى پـلاسيلدهاش را بـرهم زده، دسـتش را روى زانوى ماريوس گذاشت و در جشـههاى او خيره شد و با لحنى ثُر از مهر و محّبت گُت: الإبسرهُ نفهم! ... اين دختّره مى تواند مسعشوقه خـوبى
 ثـهردارى، بر طبت قانون، رسمتيت ازدواج زن و مرد را اعلام مى كتند.

IA\&V / ير وجوالن رودرردیهسدبكر
براى تو باشلد. همين و بس."








 او ثنشست.



 نمى خوامم. خداحـانظ!!!
بيرمرد متعجب و مبهوت، سمى كرد از جا با برخيزد و مـانـع رفتـن او او





فرياد زد: (ابهدادم برسيد!!a



A M A / ينوابان

 و خود بهطرفـ هنجرهای دويد كه به كوجهه باز مى شـد و آن را باز كرد، و
 باسكي و نيكُولِت، نگُران و وحشت زده، او را از عقب محكيم گرفته بودنل،


ماريوس!
اما ماريوس با جخنان شـتابى از آن حــلـود دور شــلـه و بـهييـج كـو جحه سـنلوئى رسيلده بود، كه صدای فرياد بلربزركّشَ را نمى شُـنـيل. بيرمرد نود ساله صـلايش بهجائي نرسميل، از كنار بنجره بهأين سو آملـ و سرش را در ميان دو دسـت گـرفت و لـززان خـود را روى يك صــنـلـلى
 مى خورده، و شگفتزده بود. فكرشى از كار افتاده بود. خيزى در دل داشت كه غهم آلود بود و بهشب مـى مانست.


1
دَالن والزان




















 والثزان هم براى آنها جیندان دشوان ريار نبود.


 خواب بيلار شد و بهباغ رفت؛ در ميان درختان كمى بـان بهاين سو و و آلن سو












 كه روى سنگچحين كنار ميدان نتسته بود، تنارديه و كنجكاويهاى مأموران



پِليس، و آن خطط مرموز بر ديوار باغ، ذهنش را هشُشول كرده بودنذ، واو در
 در همين لحظات كه فكرش بسيار مشـفول بود و در اُفـتاب نشـسته
 روبرگردانل و او را ببينلـ، كاغذ پهار تا شلدهای. را در كتار خود ديلده مثل

 كردن كاقذ بهسرعت دور شلده بود. كاغذ را برداشـت و چههارتاى آن را باز

كرد. با حروفـ درشتّ، با مداد روى آن كاغذ نوشته شلهه بود:
"زودتر خانه خودتان را عوض كنيد!!"
 اطراف او نبوده تنها در دور دستـ موجود لاغر و ربزهاندامـى را ديـد كـهـ
 خاكسترك) بوشيله بود و ششلوارى خاكى رنگ از مـخمـل نحخى،

 اميلى بهخانه او رفته بود، و در نهايت نوميلى از آلن بيرون مى آملـ
 مى داند كه افقر رسته نيزهافكن، و داستان نظربازى او باكوزت، آَن گونه كه بلدربزرگ نقل كرده بود، كوحكتورين سايه ترديلى در ذهن مـاريوس بهو جود نياورده بود.



 دلدارسّ محى شنيلد باور نـى

 نظر ماريوس نوعى ججنايت بوده و او حاضر نبود كه آلوده آلن شود.

 بهدمين نام كه مردى ساده و زودباور بود.

ماريوس نوميدانه مدتى در كوجهدما سركردان شـد شا قاعدتأ آنها كه رنج







 ما نـى آيّى"
ماريوس از جايیى خبر نداشـت و خيالل مىكرد كـهـ كـورفراك بهـزبان
خجينى با الو حرف مىزند.



 تآنجهه ها را با خود همراه برد برد



 رود سِن آب تنى كرد. لحظاتى مست كه مغز آدمى بهكورده آتش تـبديل




مى شود؛ و هـاريوس در جنان لحظاتى بود، نه از تحيزى بـيم دانشت و نـه
 انتظار فرارسيدن لحظه ديدار بود. اين آخرين روشنايى زندكّى أو بوده و و





 را فراموش كرد. جهل و هثشت ساعت بود كه كوزت را نديله برده و أينك
 شادى عجيب و ناشناختهایى وجودشى را خراگرفت. اين دقيقهها كه آّدمى



 رادر آنجا بيدا كند. كوزت در آنجا هم نبود. بالا را نگاه كرد. بُنجرهها با بستيه


 حتى از آن بيـم نداشت كه هلدر كوزت ناگهان بِنجرهایى را بڭگشايلد و از او
 احساس مىىرد ناجيز مىنمود. سرانجام تاب نياورد، كوزت را صدا زد... ـ كوزت!... كوزت!... صدايش را بلندتر كرد: ـكوزت!... كوزت!!... جوابـى








ـ آقاى ماريوس از جا آريد: (ابله!)" الينجا هستيد؟
_بله:
 هنتظر شمها هستند.

 كه أز دور بهيك يسر جوان شباهت داشـتا و دواندوان در ميان تاريكى نابِلديد شَد.

كيف بول ران والثزان، كه كاورُش از جيب مونبارناس ربـوديه و و بـراى











افتاده برد.



 بردائته و بولى بهاو داده بوده جون آقاى مابْف نتوانسته بود در سر مر موعد

آن مبلغ وا يس بدهد، گراورها را بهحراج گذاشته بوده، و مسـگرى آنـها را خريده و هـهـ رأ ذوب كرده بود تا از فلزشــان ديگـ و تابلمه مسـى بسـازد. جون كراورها از دست رفشه بود، ديگر آقاى مابُف نمى توانست تحقيقاتنش را در مورد نباتاتت دنيال كـد. ناجار، اوراق يادداشتهايش را مانند كاغذهاى


 و گلها و درختانش را آييارى كند، و در نتيجه باغتجه او نيز بى وحاصل شلـه

 نبود؛ و فذايش جيزى نبود جز نان و كمى سيبزمينينى. مبل هاى كـهـهـه و

 كميـابىى كه در طى سالها خريلـه و نگاهدانُته بود دست نزده بود؛ هنوز اين كنجينه را در اختيار داشت كه مبارت بود از:



 Venetiis, in ديوان اشُعار (لتيبول|"



نوشتههای بّ
 بودند، كه جز در نسخخههأى معروف قرن دوازدهـم كتابـخانه نايل نظير آنها




 يك بِبرمرد در هيح كس أثر تمى گذلارد. حالل آنكه ايـن بـينوأيـى أز هـمـه
 مى سـاخت و شادى كودكانهاش را حفظ كرده بود. وتتى كه بهـ كـتابهايش
 نستخههاى كمياب بود، در دسترس خود مىديل، لبخند مىزد. در گنجه


نداريم.م!"

ناهارشُان حيزى نبود جز يكى تكه نان و خهار يا بِنج دانه سبيبزهينى. آقاى مابُف گُفت: (انــيه بحريد.ل) ـــــــر نسيه نمى دهند.

 فرزندانش يكى از آنها را براى قريانى انتخاب كند. باعشق و علاقته بهآنها
 بغل گذاشت و از خانه بيرون رفت. وتتى كه بهخاته بازگثـت، ديگر كتابى



 نرفت.









 فروخت وكتابى از انتتـارات آلد
 ناهار نخورد.
 تنگدستى او خبر داشتتند. روزى يكى از از آنها بهديدار ار او آمد و و قول دار داد كـي
 وزير وقتى كه از وضع و و حال او خبردار شدي، كفت: هاباور نمى شود كردرد. اين
1. Malaquais

Alde . داشتند.

هرد دانش و اطلاعات وسيعى دارد. گياه شناس بزرگى اسـت. مردى است


 در شب موعود بهخانه وزبر رفت. خلدمتكاران وزير با تصجب بهـركارواوات
 واكسشان زده بود، نگاه مىكردند. آن شب عدهاى بهمهمانى وزير آمده







 همه شببا عادتش اين بود كه صفحاتى از كتاب ديـوزرن لانُـورس را






 كتابهايش را فروخته بود و تنها كتاب كمياب ديوزن لائرس برايش بـاقى مانده بود.
 جهارم زُونُ







 بودنل.
آتاى مابْف سرش را بلند كرد و كوشّ فراداد؛ أز باغبانى كه از يُشت

\[
\begin{aligned}
& \text { سروصلایى شورشیى هاست.، } \\
& \text { _آشوب؟؟ شُورش؟؟ } \\
& \text { _بله، باهم درگير ثـدهانــــ } \\
& \text { - جرا درگيرى؟ }
\end{aligned}
\]
 آقاى مابُف برسيد: لادرگيرى در كجاست؟ انجه



 بيرون رنت.

\(V\)
صهورت ظاهر

الكتريسيتهأى كه بر اتر اصطكاك ايتجاد مىشوده از جرقهإى كه ناكـهان
 در راه خود، آنهايى را كه میىانديشنلد و آرزوبیى در دل دارند، و آنهايیى را


مى.برد.
به كجا هى برد؛
بهدنياك اتفاتات و يبشَ آمله ها؛ و از تو در توى دولت و قوانين، و ترقى
و تعاللى و جرأت و جسـارث ديگُان عبور مى دهد.

 سركوب شلها و كنجكاويها و عشتي و علاقه بهتغيير و تـحوّلف، و عـطش

 سروصداى متصلّى تعويض دكور را بشنود ـ و كينه توزبهاي ابهأم آلوده و انتقامجويىى ها و غرورهاى درهمم شـكسته، و اميلواريهانى سَرخخوردگان و تيرهروزان، و گُ گرفتن بايينترين طِقات اججتهاع كه در گل فرورنتهانذ، و و

همه و همه از عناصر و انگيزههاى انقلاباند.


 شبها سقف بالاى سرشـان أبرهاى سرماخيز آسمان است، و آنها كه نـان خود راه روز بهروز، نه از كار ثابت و مشخخص بلكه از هر چحه بـيش آيـــ درمى آورند، و گمنامان سرزمين ندارى و بينوايیى، و بٍ برهنهها، بهدنياى نتنه و آشَـرب تعلقت دارند.



 است.
آشوب؛ نوحى تندباد است در فضاى يكـ جامعه. وقتـى كـه اوضــاع جرّى آماده شـوده، بهحركت درمحى آيد، يـيجِ و تـاب مـى



 مى مرد.
وأى بر آن كس كه جنين تندبادى اور راكششانكيـان همراه ببرد. و وایى

فرومى ريزد و فرو مى ياشـــد.



1人19 / مورت ظاهر
 سنـگ كو جڭك سلاححى مـؤثر و مـهلى بـهوجود مـى آورد و يكـ بـاربَر را بهدقام يك سردار جنغگى میرساند. بعضى از سخنوران سياسى، موذيانه، دعتقدنل كه فتنه و آشوب برأى اســتحكام بـايههأى تـلرت حكـومتت تـا حــودى لازم اسـت. بـهعقيلـه طرفداران اين مكتب، اگر دولت بر اثر فتنه و آثوب سـرنگون نشود و برجا بــمانل، مسـتححكمتر مـى شود. و در ايــن مـيان، ارتش نـيروى خـود را
 مى شود، استخوان بنلـى اجتتماعى استوارى بيشُترى مىییابلد، و در واقع




میىند. فتته و آشولب سى سالّ يِئى، از جنبه ديگرى نيز بهنقل و نظر كذاثشته شـله:
قاعدتاً هر چچزی تئورى خاصى دارد؛ و هر تتورى خود را مــتنى.بر


 بزرگ بينى. و اين اصول سد وسط نـيز خـود را بـراسـاس "اعـقلى سـليم"، مى دانل، الما دز واقع جــيزى جـز فضـل فروشـى نـيست. مـكـتب سـياسىى (اميانهروى") جنين. وضعى دارد، و جيزى اسست يين آب سرد و آب گـرم،
1. Philinte
 بهدرد و رنج مزدم بىاعتناست.

يعنى آب ولرم. أين مكتب عـمقى دروغين و ظاهرى دارد، سـطحى اسـت، و بیى آنكه دنبالْ علْتها بگردد، بـها آثار و عـلامتها تـو جهه مسىكند. مـعمولاً پيروان اين مكتبّ، با اين معرفت سطحى و نيهـ علمىى، از بالا بهاين مسائل

 IAY。 انقلالب زونيه نسيـم فرح انگگيزى بود كه از جـانبـ مسردم وزيــد و فنضا را
 برخاستتد و آتسهان را تيره و مكلد ساختتند؛ فتنهها و آشـوبها جــنـههانى انسانى انقالابِ را از ميان برداشتند و فضنا را بـهينه و دشــنى آلوده كردند.




انججاميل.
"ابا تنته و آشـرب دكانها بسـته مـى شود، سـرمايهها بـهههدر مـىزوده بورس درهم مىريزدد، تجارت از شُكفتگى بازمى مانل، نظم امسور بـههم مى خورده يول در دست كسى نمى ماند، أندو ختههای افراد از بين میىرودا
 همهه جا ترس و هريشانى تسلّط مىى يابل و در نتيّجه عله زيادى بـهـرترتگاه
 اين ماجرا، كثور فرانتسه بيست ميليون ضرر دأده است. روز دوم، דحـهل
 ميلبيون زيانهاى مالى داشته الست؛ و بـهـ آن مـى ماند كـه نـيروك دريـايـى، شصست كنتتى بزرگ خود را بهاعمماق دريا بفرستل. "ابحى ترديد فتنه و آشوب از نظر تاريخى محاسسن و نوايلـى نيز دإرد، امـا
 ندارد؛ با اين تفاوت كه در آن، توّحش جنغل حكهنفرمايى همى وكند و در



 شَجاعت هوشمندانه خود را نشُـان دادنل و گارد ملى قـدرت و اسـتوارى






 مردم را نمايش مى دادند و در عين حال بهبورذواها راه و و ريسم شَجاعت را
بى آموختند.4.
(الين نكته ها درست و بهجاست. اما آيا الرزش دارد كه براى أين جيزها آنهمه خون ريخته شـود؟ و براينهمه خـونريزى، بـايلد آيـنـه تـاريكـ يكـ
 سرخوردگى آزاديخواهان شرافتمند را، و شادى خودكامڭگان بيگانه را، كه
 و اعتبار بيشترى يانته باشـد، اما فرانسه بیىترديد تنزل كرده إست. و جرن

Chouan . 1







بارند.
و جــنين است تـضضاوت و الظهارنظر يـورذوازى، كـه هــمه خِّرَد و
دورانديششى اش را در اين تجزيه و تحليل به كار مىگيرد. ولى مـا معتقـد يـم كه در اين مورد نبايند كلمات لافتنه و آشوب" را را به كار
 همـديگر متمايزنل. زيانهاى جـنـغ را بـا زيـانهاى عـصيان مسردم مـقايسه
 مسىزند؟ آيـا واقـعأ هـر نـوع عصيان و مسركشتى تـودهها فـاجعه اسـت؟


 هر :جيز ديعكر ترجيح هى داديم. أين الرقام و اعداد راه كه شما بها بهعنوان سنـ
 سفسطه است. وقتى كه پای شورش و عمییان تودهما بهميان دیى آيل؛ مـا
 مىىوينلد، تنها در مورد معلولها و آثار و علايـم است، ما در جسـت و جـوى
\(p\)
اصـل قضهيه'

ها فتنه و آتـوب دارثم و شـورش و انقلاب؛ اولى بهراه خططا میدود و

 براى باز گرفتن حقوق خحود، حتى أمكان ذارد كه دست به|سلحه بيرد، البته اگر در اين ثضضايا همه مردم سر بهشورش بردأرند، مىت توان چخنين شورشى

 ححملهور شدن بهتويلرى، اگر كاخ خادشاه باشـد، بـر حـق اسـت، أمـا اگـر







 تجربهحوادث دسـامبر


 مىكردند و نابلونون در اين تضبه مدافنع حق بود.

 خيابانى در معرض تاخت و تاز ترار بگيرد. اعتقادات و دريافتهاى ذمنى تودهها نيز مدام در تغيـرند؛ المروز رونُسن و صـافانلد و فردا شـايد تيره و و
 نادرست و نامعقول.... يود ساختن كارخانه هاكى كنتّى سازى، كتيته شدن رامو \({ }^{\text {بهد }}\)


 انقلابه. عصيان سربازان بر ضد اسكنلـر، و سـركتمى دريانوردان بر ضـــ كريستف كلمب فتنه اسست و آشوب، و سـركشى و ناسـيأسى. جرا؟ زيـرا كارى كه اسكنلـر با شـمشيرش برأى آسيا مىكند، همان كارى است كـهـ كريستف كلمب با قطب نمايش براى آمريكا انجام مى دهد. اسكندر هم مانند كريستف كلمبب از كاشُفان دنيا بود. اين كوششـها در راه توسعه تدلُّن

ا از سـلطنت طلبان راكه بهطرن كنوانسيرن در حركت بردند، با حملفالى درهم ريختـ. كا 1

كردند.

 (Phocion. .
 دولت متهـم كردند.

است و نور دانايیى را بههمه جا مىتِراكند، و هـر كس مـانعى در ايـن راه بهوجود آورد گناهش قابل بـخـش نيست
گاهى مردم بر ضدٌ خود
 ملت فرانسه بعد از آنهمه جسنگّ و ستيز با سلطنت در دوران انقلاب كبير، در دوز بازگئـت بِادشاهٍ خاندان بوربُن جشن مـى












ا. فتل عام يرو تـستانها در سـن بارتلمى Saint - Barthe'lemy.


 ه. Coligny، از سـرداران نرانسوى كه هرو تـستان مذهب بـود و در تـابحعه سـن بـارتلمى كـتـه شُد.
\& Brune ، \(\ddagger\)
 مى گفتنـد.

از بلوا و آشوب كاتوليكها.
















 بر ضلد دانتون سخنرانى مى كند، كارشن فتنه و آشوب آرب است.



Herber . 1

 (الير -5).

هـمه حال شُوم أست و نحورست بار.
شـلت شور و گرهاى اين دو نيز متفاوت است؛ انقلالب غالباً بـه كـوه
آتشـفنـنان مى مانله و آشـوب بـه كاه دود.



 حقوق ضـعفا، و لـبريز اسـت از رنج و درد خـلقها. در هـر دوره از تـاريخّ،
 قيصرهایى روث، أز انقلاب انُرى نبود، اما شاعرى خون زوووه نال حـضضور دانشت كه حقايت را باز گو يل.
 گراكوسىهاr محى تـتافت.

 بارى رمـاند.
 سـرأنجام با كُير تين اعدلم يُــد. Graques .




 انجيل بود د مدتى از عمر خحود را در تبعبل بهسر برد. (اير ــگ).
4. Syene



 نينوا، روم -بابل، روم ـ سـوروم، مییراكنـلـ

 بهعبرى مى نويسلـ و الما مردى كه (اسالنامههال) را مى نويسد. از قوم لاتين است، و بهعبارت ديگُر رومى.

 ميان نيسـت، بايل شكافها را با كلمات گُز ندها خودكامگان از بعضى لحاظ به كمكى انديشمـندان مى شُتابند. سسخن زنجير شده، ستخنى اسـت وحشتانگگيز. وقتى كه فرمانروايـى سسخن را




 خودكامگى است.

 سيسرون"، شايد برای افشـاى بـلـاريهاى وِرِس

YCiceron .Y، سـياستـملار و اديب لاتينى.

عصر كاليگُولابه كار نيايل. هر جه سشخن موجزتر و فشرددهتر باشد، مؤثرتر و كوبندهتر است، تاسيت كوتاه و فئرده همى انديشـد.
 عدالت زير فثـار ترار كيرد، صامقه مى آفريند.



 اسرارآميز ترتيبى داده أست كه اين دو با همديگُ مصـادف نباثشند، سزار




 (ابرتانى")، و در ميان اقوام زّرمن، لز جمحله كارهاى او بود، و سرانجام، عنان
 مىگيرد و نمى خواهل كه يك تاريخ نويس دتيت و و موشكافـ، سزار را با بيش از آنحجه مستحت ملامت استت، سرزنتى كنل و ترتيبى مىدهد كه تاسيت



 Rubicon ، V

 \#اتصـيمكيرى هـم و خطرناكه، درآمد.

بعد ازسزار بيايد و با ديله اغماض بهلاو بنگرد.
بیترديل، استبداد در هر حال استبداد است. حتى اگـر فـرمانرواى مسـتبل، نـابغه بـزرگى بـاشـد، صسورت تـضـيه فـرق نـمى كند. حكـومت
 هى شّود، جه رسد بهاستبلاد رسوايان و ستمـگرانا كه در جخنين فضايى،

 زووهنال، كه نمونههايى از اين حكومتها را بهما نتـان مـى دهند، در پيشگاء بشريت بهعچهره إستبلأد سيلى مىزنـنل.



 كه بازتابى از ستمكاريها و بىرحميههاى اربابان أست. حكومت آلو ده المست و دلها بیىاحساس و وجدانْها تهى و جانها فاسل. در دوران كاراكاكاللها ايـن
 حجنين. اما در دوران سزار، سناى روم بوى زبالهایى را مى داد كه در آشيانه
I. Vitellius ، المرانور خونخوار روم، كه تنها هــت هاه خدمیتكرد.

 Domition . .




امـل لفيـ / 19.1

عقابان بهمشام مى مسد.
 جون تاسيت ' و زووهنال

دوران ديگُرى بأشند.
 بهوجود آمله و دانته در قرون وسطى قدم بهصحتنه گذُاشتـ، در غصر و

 است و كاهى برخلاف حتى.




 نوعى بلوا و آشرب بود كه در باطن بـهحق يـوده امـا شكـل و ظـاهر آلن هعيوب و نادرست بود. حق با أو بود، اما توحشَ آميز بود؛ نيرومنـل بوده اما


 و بهخصوص بردكان كـّور را بازگُر كرده استا
 . \&uzancais . .
 در اين جريان محكوم، ز اعدام شـدند (اير ـگ.).

و زنان و كودكان را بر جایى گذاشتنه بـود، بـى آنكه بـدانــل چٍـه زيـانهايى رسانده و خرا جنين كرده است. در اين آشُرب، خون بسيارى از بيگناهان و هردم بـى آزار ريـختنه شـلـ. مـردم را ســير كـردن و آنـها را الز قـحطى و


جانين هدفى رفتن، وسيله و راه و جارهُ بدى است. مبارزات مسلعانه و در عين حال مشروع و حق طلبانه تودهها، مانند
 يـش از آنكه حت، قدم در صحته بگـنارد، فتـنه و اغـتشاش هـمهـ جـا را
 سيلابها بهوجود مى آيل. و ايـن سـيلابها بـهرود تـبديل مـى ئـوندا و و رود بهاقيانوس مىردزد؛ و اقيانوس همـان انقلاب است. با ايـن حـال، گـاهى هجنين سيلابى از كوههاى بلندى كه اخلاق و عدالت و عقل و خرد را در
 پيروزى مى گذرد، و ناگهان در باتلاق عميق بور.زُوازى فرومى رودد، و اثرى از آن بهجایى نمى ماند؛ و بهآن مى ماند كه رود راين بلهمردابى بريزد.



 برون مرزى؟ (ا(امروز")، بههر شكل كه باشـلـ، صلح و آشتى (افردال)، را نويد

مى دهل.
با اين وصـف، فتـته و آثـوب، هـر جــند كـه بـا شـورش و انـقلاب




اصل تفبه / 19.r

خود را، بههر دليل گاز بیيرد، بايد او را بـهزنجير بـست و در لانـه خـود زندانى كرد. از نظل بررزووازكى، هر نوع آشُوب و شورشّى بارس كردن و


آنگاه، بورذوازى بهميجان میى آيد و فرياد مىى زند: زنده باد خلت!


 آن را بهنام آشوبب بخوانيم، اما منظلور ما شرح حوادث و وتايع آن است. تا بهأين ترتيب، فاصله بين ظلاهر خـُم آلود انقالابـ را با باطن هـدفـهـند آن

نثــان بلهيم.
 جنان وسمعت و هظمتى داشهت كه حتى كسانى كه آن را فتنه و آتثوبى بيش نمى دانْلد، با احترام از آن ياد مىكنند، به گمان آنها جنبش
 افكار صصيانآميز در يكـ روز از بين نمــروند، و انـقلاب هـرگز سـريعاً بهايايان خود نمى آنكه از تبـ و تأب بيفتله، تا مدتها أمواج برجوش آلن باقى مى مانتد، كه آلك

اين بحران أضطراب|نگيز تاريخ معاصر، كه باريسىى ها آن را لادوران
 برجستهاكى دارد.

 كوهى كم ارتفاع، در نزديكى رشُته جبال بيرنه. Astaries. Y
 مؤرى هستند كه تاريخ نويسـان، اغلب بهعلت آنكه در كوتانـاه زمانى ايـن وتايع بهإيانان خود رسيلدند و نضاى وسيعى را دربر نگرفتنلـ، آن طور كه








 فراگرفت.
ما بعضى از اين حوادث را با بهجشـم خود ديلهاليم و تنها در نقل مطالب




 هرده تاريكـ از روى آن واقعه كنار بروده، و خوأننده بتواند سيمانى واقتى آن هاجرا را بييند.
ris
دفن شدن براى دوباره متولّد شدن'

در بهار Y Y




مرگ ثنرال لامارك بود.


 بــود. در دوران امـبرانـورى، ثـــجاعت جـنگاورى رأ داشـت و در مـهـد بازگشت سلطنت، شبجاعت سخنورى را؛ فصـاحت كـلامش شـهـره بـودا



 . 5













 اوطنه" بود.








\(\rightarrow\)
 اين مقام كرده، ولى هنوز نظر نهايمىاتش را درياره آنان اعلام ندائشته استـ.

 بهدرد مى خوردا يكى از آنها قلابـ كفثـدوزیى را شكسته و سرشـ را تيز كرده و خنجرى از آلن ساخته بود؛ يكى ديگر، كه در تبِ اازد و خـورده" مى سـوخت، از سه روز قبَل با لباس مـى خـوأبيلد تا در هـر لحـظه بـراى






 بيا اين ده سـو يون شراب را بعير و بگو ببينم امروز جـ كار دارى؟ ... زاكاكلن كفته بود: ـامروز كارى ندارم... آن مرد گفته بود: اليأس أز اينجا برو به بخانه فيس بيى يرّا بين راهبنلِد هونتروى و راهبند شـارُن، در آنـجا بـراى تـو كـار
 برایى خرد دستههايىى ترتيبـ داده و اين دستهها را در جتند نقطه متـمركز كرده بودند. در رستورانِ بارتلمى، نزديك راهبند ترون، و در ميخانه كايلى،






3. Maison-Briliee

مـاوُ'، كه از همـه با جرأتت

 كو جه هنى مونتان



 مبارزانا، اسم شب و كلمأت رمزى براى عبور و شناسايى انتخاب كـرده بودند كه تنها افراد خودى آنها را مى دانستند.
 جنازه لا مارك را با تشسريفات رسـمى نظامى، و حتى كمى يرزرق و برقت



 غان را در دست داشتند و دنبال اين دستوهما حركت مى دركردند. بعد از اين






1. Mavot
2. Ménilmontant
3. Pretot
4. Bercy
5. Lemarin

غوغا راه انذأخته بودنل. عدهاى جوب و جِماق و عدهاى شـمشير يهدست داشتند و آنها را بالالى سرخود هر

 كردهاى داشت، و مردى كه بر ممه رياست داشت با يكى جفت تيانجه و
 دستهاينش را تكان مى داد. دو طرف خيابانها، روى درختها، بالكنها، كنار ينجرهها و روى بامها، بِر بود از جمـعى كه برأى تماشُـا آملـه بودنله مرد و




 افراد چهار گردان از سواران تفنگدار، بر بشت زين نتسسته و آماده بیكار



 شده بود و بيست و جهار هزار سـرياز را در شهر و سـى هزار سـرباز را در اطرافف شهر، مأمور كرده بود تا مرافب مردمى باشند كه حالتى تهلـيد آميز

د|شتنـ.
در ميان مردمى كه جنازه را تُشييم مىكردند، شايمات گوناكونى بـر



تصاحب تخْت سلطنت بحث مىكردند. مرد نأشـنأسى به كـــانى كـه در اطرافش بودند مىگفتا: قرار است تـا يكـى دو ســاعت ديگـر، يكـى از سركارگرهاى كارخانه اسلحه سازی، درهاى آنجا را بهروىا مردم باز كند

 نجيبانه بود. با اين وصف، گاهى در گوشه و كنار افرادیى، يافت مى شدنلد، با ظاهرى ثليلد و رفتارى دور از نجابت، كـه فــرياد مـىزدندن الاغـارت!...



 دارند.


 تا ميلان باسْتيل بيشَ رفت. گاهى باران مى باريد، و باران هم در كار باروان عزا


 آگل
 يكى از افسران هنگ دوازدهم سبكى امسلحهه، با صدأى بـلند، فـرياد زد:


\footnotetext{
1. duc de ficz - James
}
Y, خروس سـرزمبن هاگله الز علايم سـلمنت بوربنها بود.
 فرياد میزددند: الازنده بـاد بــلى تكــيكا




 جندى بعد در شورش ديغرى در ماجراى كـنى سـه' هـمين مأمـموريت را داشت.
كاروان عزا الز ميدان باستيل گذشت، ساحل رود رود سن را يـيمود، ازي بل


 إسكله بوردنّ، و با طول خرد









> 1. Quenisset
> 2. Bourdon
سواره نظام در دوران المبراتورى بود.
 طوفان يكباره جمعيت رالاز جا كنلا و همـه ناگهان فرياد برآوردند: (الاماركى






 دوران واشنغگتن، در ترانتون، و در برانــديوايـن " در ارتشــى بـهـفرماندهى لافايت جنگيلده بود.




















 دوشـى افسرى خورد و آن را سوراخ كرد. و زنى فـرياد كثـيـلـ: المـواظظب



 برمید داشتـنـد.
بعل از آنا معلوم است كه چچه شدلـ و چچه زوى داد. طوفان چجون ديوى








1. Cholet
2. Contrescarpe
3. Bassompierre
4. Louvier


 گروهى مى ايستند و معَاومت مـى مىكند؛ مثل باد كه آتش را شعلفهورتر مى سـازد.
\(\%\)
خـّم و خروش آن روزها












 آنَ روز همه، بعد از يكـ ريع ساعت، در بيست نتطه باريس اين وقائِع تكرار شـد. در كرجه سن كروادلا - برتونرى' ده بيست نغر از جوانان كه ربش و
1. Saint - Croix de - la - Bretomerie

موى سرشـان بلند بود، بهكافهاى رفنـ... و رجند دقيفه بعد كه ييرون آمدنلـ،

 حركت مىكردند.


 زده بودئل، فنـنگ توزيع مىكردرد.






 ميشل لوكنت^ و تامبل، سه دكان اسلحه فروششى را غارت كردند؛ و جـند
 سه تِانجچه، كه از اين چجند نقطه بهغارت رفته بود، بين علدأى تقسيم شد.



1. des Nonnains - d'Iyyeres
2. Saint Pierre Montmartre
3. Jconeurs
4. Mont or guevil
5. Mandar
6. Cadma
7. Beallbourg
8. Michel-le-Conte


خانه هايَى كه تنها زنان در آنها مانده بودند، سنـگر گر فتند. اين جوانان دَرِ



 چجيزى است.

 بردند.
 سنگگرش افتاده بود. در هــهه جــا، در سـاحل راسـت رودِسـن، و در سـاحل پـبٌ آنف، در اسكله ها، در بولوار، در بازار هاله در كارتيه لاتن، غوغايى بود؛ كارگران، دانشتجويان و اعضاى فعال گروهها و سازمانها، اعالميههايشان روان را در ميان


 وارد سردابهها مى شـلـند و بشكـهها را بيرون مى آوردند و غلتـان غلنان با

 به كمكا و همراهى مىىكردند. اگس زنـى در خـانه تـنها هـانده بـوددا از او مى خواستند تا شــشير و تفنگ شـوهرش را بها آنها بلـدلـ و موقع بـيرون


1. Vielles - Haudriettes

خودشان رسـيلد مـى دادنــلد و بـهصاحب اسـلحه مـى گفتند كـه روز بـعل


 ملى، براكى رهايى از دست شورشيانى كه با جحوب و جمافق دنبالشن كرده
 مبدّل از هناهگاه بيرون آملـ





 ساختند. تنها در يكى نقطه، مردم عـادى در بـرابـر شـورشيان ايسـتأدگى
 آنجا عده زيادى حمله بردند و سنگر شورشيان را، كه با غارت اتـاث و




 |فتاد.
و همه اين وقايع كـه مـا، نـرم و آرام و در بـى هـمدـيغر، بـازگريشـان
1. Progres
2. Saint Hyacintbe
3. Sept Billards
4. 'Iransnnaain
5. Saint - Avoye
6. Simon - le - Franc
 درآهله بود و از آن، هزاران برق بههرسـو تابيلهه بود. در كهتر از يـى سـاعت، در بازار هال، بيست و هفت سنگر از دن، خاك بيررن آمـل. تلب آنها در خانه شـماره ه0 بود كه در أين دزَ هستححكم، زُان و


 مارتُن و اوبرى لوبوشه Fز زبر فرمان داشـت. دو سنگر بهصـورت گو نيا، يكى
 بهسنت آووا هتمايل شده بود. در بيست هـحله ديگُر باريسى، و در مارها و روى تيه سنـت زنويو سنگُرهايى ساخته بودنل كه در حسـابِ نياوردهايم؟
 بودنل درسـت شله بود؛ سـنگّرى هـم نزديـك يتى هونا و در سيصـل مترى
 يودنل.
در سـنگ, كو جه منه تريهـها مردى با لباسو, آراسته بـبن كـارگران بـول قسـمت میكرد. در سنگگر كو جه كـرنه تا^، مردى سوار بـر امسـب رسـيلـ و جند. ين صدل سكه نقره بهرئيس دستنهاى كه در آن سنگر مى
 گندمگونi، و بیکراوات، خـود را از سنگرى بهسـنگر ديگـر هسىرمسانل و اسـم شـب و رمزهاء، عبور را بهستگرنتـينان خبر هـى داد. جـوان ديگرى كه شُششيرى بهدسـت داشت و كالاه آبى مأموران دليس, را بر سر نهاده بـود،
1. Saint - Merry
4. Aubry - le - Boucher
6. Geoffroy - Langevin
7. Menetriers
3. Arcis
5. Grdnd Triandrie
8. Grencta









 امــا آنججه بـهشورش جـهـت مـيداد و آن را در مسـير خـاصّ خـود

 ديگر بادكانها و هراكز پليس و دولت را در اختيا




 و ميدان موبر، كارگاه و باروت سازى دُومولن، و همه حصارهاى اطراف شهر را بهتصرف درآورده بودنل. سـاعت ينج بعدازظظهر، ميدان باستيل، و




در همه جا جنظ و ستيزى سهمخين درگرفته بود، و شورشيان، كـه
 غارت دكانهاى اسلحهd فروشـى، بهتفنگا و سلاحهاى ديگـر دست يـافته بودنل.
نزديك ساعت ششُ بعدازظهر، ميدان نبرد به كذركاه سومون كشيده







 داوطلب بهجنگ شورشيان آمده بودند و سربازها گردان به گر دان بهسوى

 دركوجه سينى" در ميان بيست سسى نفر از جـروانان





 (ايـ -5).

تن از افسران بهدست شـورشيان كثــته شـــند. جــند نـفر از افـراد گـارد


 روى مى داد انفالبَ بود؟ شورش هركز ثارسس را بهصورت دزى نفوذنابِذير و تو در تو درآورده

بود.














 مارشال سو ث، وزير جنگ،، بـا آنكـهـ از قـهرمانان نـبرد اُسـترليتز بـوده، بـا

\footnotetext{
1. Cour-Batave
2. de Lobou
3. Bugeaud

}

اضطراب بهاين نضاى تيره و تار مىنگريست.









 هـجنتان حفظ كرده بود.

 ديده بود. در اين گرنه روزهانى شورش










 از شهر، در آن طرفها





و بعلـ از جنل دقيقه، اكـر غـوغا بـيثتتر و سـروهلا نـزديكتر ثــوده،


حفظ مىكند و جان خود را به خطر می اندازد.

 ستگرهايشان را يس میگيرند. سنگرها دست بـهدست هـى شود. جـوى خون بهراه مى افتد. گلولههاى توبپ بهدر و ديوار خاتهها مـى خورد. گاهیى


 كافهایى حِند نفر مشنغول بازی بيلياردنل. در جند صل قدمى اين كو جهه هاكى بِرآشُوب، آدمهاى فضول و كنـجكاو در گوشُنى باهم حرف مى زنند و مسى خندنلـ. تـماشاخانه ها درهـايشان را



 و درگيرى بين نظاميان و شـورثيـان، دقايقى دو طرف از تيراندازى دست بردانتـتند تا عروس خانم و هـمـراهـانش بـتوانـنـل بـهسلامت از مـيـان دو متخاصسم جنگاور بگڭذ رند. جنل سال بعد، در گـيرودار شـورش مارتن، بيرمرد معلول ريزه اندامیى، گارى دستح خود را بـر كـرده بـود از

 متعرض الو نمىـشـلـ.

 نظير ندارند. انر شهر بزرگى ديگرى در اين ميلان بـخواملد با پاريس رقابت



 در دورتربن محلله ها، كه از مركز غوغا. فاصله زيادى داشتـنتل، مردم در روز



 روز مــل ســاعات بـعد از نصفـ شـب خــلوت شـــه بـود. داسـتانهاى













أو.برى لوبوشه' 'مستقر كردهانل. و لُوبو و بوزو باهم كنار آمدهأنـل و تَـرار
 طرف بهشورشيان حملهور شو ند؛ لiشكر اول از ميدالن باستيل، لشكر دوم








اين تاريكى وجود يكـ ديو ناشناختنه را الحساس مىیرد.







 زندانهاى ديگُ بازداشتيها در حياط زندانها و در هوایى آزاد، در كنار هـم
 فراكرفته بود كه كهتر سابقه داشت. در خانه ها، ســغرها را حفظ كرده بردنل. همسران و مادران بيميناكى بودنل. در هر خانه، اين كلمات بارها از زبان زنها شـنيله مى شـد: (ااخدايا!
1. Aubry le Boucher

جهه كنم؟ از صبح بيرون رفته و هنوز از او خبرى نيست.
 بشـتـ درهاى بسته، مردم سسروصداى بـيرون را، و غـوغاهاهى غسجيب و




 گاهها بيرون دويدند و بهمردمى كه در كـو جهه ها بـودند، گـفتند: الزودتر





گَاورُش ترانه مى خواند














 ("مادرجون!... من اين تِّانجه را از تو امانت میكيرم.")
1. Bellcville

و دست برد و تیانحه را از ويترين بردانشت و گريختت.
 كوجههاى آملو ' و باس r مى تِّانجه را بالاى سر خود تكان مى داد و این ترانه را مى خواند:

شـب تحيزى ديله نـى شـه
روز همـه خحى ديله مى شهـ
با يه حرفِ ناگفته
بورزُوا میشـشه آشفته
شرم و حياكن ای هيز!
دامن، كلاه نوكتيز.

اين گاورُش كو جكى بود كه شُعر مى خواند و بهصحنه بيكار مى رفت.










1. Amelot
2. Basse



 كرده بود و روزى بهسفارش آقاى بانور لورميان' بهبازار رفته و چيزههايى براى او خريده بود. با الين وضع مىتوان گِت گاورُش ولگردى برد بود كه با اهل ادنب آشَنايى داششت!
گاورُش كه در آن شب بارانى، دو پسربحهه را در شكم فيل خود يناه داده بود، خبر نداششت كه بهخواسـت خلداوند حخنين كرده، و آن دو، برادران تنى الو بودهاند. برادرانش را در ابتدأى آن شب ديلـه بود و بـدرش را در دمدمههاى صبح همان سُب از ديوار زنــدان بـايين آورده بـوده، و ســس
 بِايين آورده بود، و غذايى كه خود آن رالابابداع و آماده كرده بود، بـا آنها
 خود نيز در دامان حنين مادرى يرورش يافته بود و بهاين سن رسسيذه بود.

 مى برم برایى بازديد أز كو تحهاها



 بودند، و يا آنكه در كوحههاهاى پاريس سرگردان و سرگّرم شده بـودند و و دنبال سرنوشت نامعلوم خود رفته بودند. در اعماق اجتماع، از اين كونه گمگشتهها بسيارند، كاورُش ديگر آنها رادر جايیى نديله بود. از آن شبه،

Baour-Lormian . 1






 بخوزد. كمى مكث كرد و در جيههايث كاويد و و آستر جيبهايشت را با بيرون
 بهدادم برسيد!!
 اما كاورُشث اين محروميت











\(p\)
كَاردُش در راه بيكار
 كو جهه، درگاورُش احساس عجيبى بّوجود آورده بود. امحساس مىكرد با
 بيتهايی أز سرود (امأرسىى يز" را مى

 شنگولم، رفقا!!.. بورزوواها فقط بلدن خوبِ بيوشن و خوب بیخورن. فيراز اينها كارى بلد نيستن. اما من با اششعارم خيطشون مىكنهم نوى صورتشون
 نــبايل بــىاحـترامـى كـرد! بـهـخصوص كـه يكـى شـون را لازم دارم بـراى تِانجچهام.


 من حاضهرم در راه وطنم جونم را فذا كنمه. بايلِ بيشّ رفت، بـايد شـنـغول
 تُّانحָּ.
 مى گذشتـ، كه ناگهان اسـبش روى سـنظفرشها لغـزيد و بـهزمين افـتاد.
 كمك كرد تا از جـا بلند شُود.
 بهشور انقلابى، سابقهدار و عادى بود. اما آرامـت و بـى قيدى اين نقطه با




 خارزار آرموير \({ }^{\text {به }}\) بهجاى سخن گفتن فارغار مىكردند.

سرايدار بودنذ و جههارمى كهنهفروش بود
 فرتوتى و بريئشانحاللى و افسـردگى ايستادهاند.
 يناهى ندارند و در اين جمـع، رسمّ بر اين الست كه كهنهفروشـ تواضع كنـن و
1. Thorigny

 (اتو بر تخت ثــاهى خواهى نشـست.،
3. Baudoyer
4. Armuyr

كاورُش در راه يـكار / IGYV

سـرايدار حمايتش را از او درين ندارد. و أين قضيه بـهزبالههايى 'الرتـباط دارد كه بهرأهنمائى سـرايدار، يا بهكمكى جاروى اوء در كنار در ورودى هر
 از نيكى و احسان ييلاكرد.
اين كهنهفروش بينوا حتقشناسِ الطاف آن سـه سـرايدار بـود و بـهـآنها


 دست گربه ها در عذاباند.

 اونققر زياد شلهه بودن كه توى روزنومهها هم اين قضيه را نوشتن؛ هـون

 - من از دوك بوردو بيشتر خوشم مـى آد،
 همه بَادشاهان بيثتر دوسـت داشتـم. - خانم پاتاگون!... اين روزها گوشت خريلدهايد؟ خيلنى گرون شلهـ
 گير ما تمى آد.
 (اخانتها! اوضاع كسبب و كار ما خيلى بلد شـدهـ توى سطلهاى زباله جـيز

 جِبزهايى بهدردبخور را درمىآّورند.
مى آد مى خورن.K


كار و كسبى دادم."

جند لحظهأى خاموش ماندند تا آنكه زن كهنهفروش دوباره بـهزبالن









 حر فهاى سياسى مى زنين؟ جهار پيرزن يكبـاره از تحهار طرفت بـا فـحش و نـاسزا بـهأو حـملهور شدند: ⿴囗أين هم يكى از اون جنايتكارهاست.
 - اين پسره لات و و بیى سروباست
 مى خوام با دولت درييفتم، مى خوام دولت را سـرنگون كـنم.
 كهنه فروش فرياد زد: آى!... بִسره بدجنس بیى همه خیيز!
1. Vargoulêne

كارورُّ در راه يكار / 1999
















بسره بیمهـه جيز!"،
 میكنى!
و ديگّر در آنجا نماند و دور شد.


1. Bacheux



 گيرت بياد."
 جاتأگون را شنيد كه تا اينجا دنبالثى دويله و مشتهايش راي را گره كرده بود و بهاو ناسزا مى گفت: (أى حرامزده بحى بلدر!ب)

 زد: بهِيین! برایى بيكار!
 نلداشت تِانجٍهاش جان دارد و حرفش را مى شنود. آن را تكـان داد و گَفت: مـن


 دلشى بهحال او سوخت و كفت: هابِي بيجازره! شـايلـ يـه بشـكـه قـورت
 و از آنجا بهسوى ارم سنزوروه" رفت.



\(\mathfrak{r}\)
خشم بجاى يكى أستاد سلمانى





 اگر يرودوم دامستأنسرا در آنجا بود و گفت و گــيشان را را مسى شنيلد، آن را شرح و بسط مى داد و مــاله مـفصلى مـى نوشـت و عـنوان المـنـاظره تــيغ
 گفت و شنودشان تقريباً اين جِنين بود;
 -روى اسبب نشُستنش خوشتر تركيب نبود، اما المپراتـور بـلد نبود از

 داشته باشـد.




 - ئس اسب قتشنگى بوده.







ـ آثا!. شـهـا كه حتماً بار ها زخمى شُـدهايد؟



 برد؛ در واترلو كلولهاى بهرانم خوردب؛ قنط همين!



 بميرم. 0



سرباز پير كفت: (اجِه آرزوى زییايیى!"
 دكان استاد سلمانى را بـهلز ريزهدهاى آن در اططرافَ بِخث شـلـ


شـد گلوله توبی بود؟

شايل با تفنگ تيراندازكى كردند، گلوله تفنگ بود. سرباز پير خم شـل و با دست پییزیى رالاز زمين بردانشت و گفت: با اين بود.!
تلوهسثگى در دستشُ بود.
استاد سلهانى از دكان بيرون دويد و گاورُش را ديد كه با سـرعت از

 شب قـبل آنها رالز دكانتى با تحقير بيرون رانلده بود، بگيرد. أو كه نتوأنسته

بود خويشتن دار باشلد، با قلوهسنگّى، شيـيـه دكان را شـكسته بود.


 من كرد؟؟
بيرمردى كه كودكى را بهحيرت مى اندازد














\[
\begin{aligned}
& \text { كورفراكى كفته بود: بشت ستر سر ما بيا. }
\end{aligned}
\]



بهبالا مـى جست، محیريد. جليقه قرمزر نگگى پوشيلده بود و شعارهأى تند و


نُّاه كنيد!.. سرخها آمدند'
باهورل بهاو كُفت: سرخها؟... عجب ترسونى هستى، أى بورزو!ا! من
كه در عمرم أز شقايت سرخ نترسيدهام. (الجكى قرهزى كوحولو") هيتو قت


جانوران شاحن دارّ و بيشُ رفت و ورقه برگ كاضذى راكه روى ديوار چحسبانلده بردنلـ، بارهه كرد. روى أين ورثه، از قول يك اسقف بزرگ، نقل شده بود كه مقلدان او (Ouailles) بـاهور لِ پس از پــاره كـردن ايـن ورجَـه، فـرياد زد: OUailles، كــلمـه

مؤدبازهای اسـت بهجاى گفتن Oies. اين كار باعث شد كه گاورُش كو چمك مجذوب باهورل شو شود؛ و از آن


 نـايد آتشُ روشن كرد، نه با تفنگُ نه با جنجالِ





خودم راگرم مىكنه و برایى مبارزه آمادهتر میشوم. آگر اين فتوأى هركل'
 حرارت بـيـيار. II

 (اههركل يعنى جهف؟")
 باهورل ناگهان جشَشـش بهج

 برسان! پارا - بلوم كــاورُش كــه كــلده لاتـين يسارا ـ بــلوم bel homme، بـهمعناى مـرد
 وحنانكه پندارى زبان لا'تين مى داند.


 راه مى آملـ كه اسلحه نداشـ بردارد تا أز ديگران عقب نماند. كاورُش او را بهكور فرأكى نشان داد و گفت:
\[
\begin{aligned}
& \text { \#اون كيه؟ه } \\
& \text { - يـه يـرمرد. } \\
& \text { ر آن بِرمرد، آقاى مابُف برد. }
\end{aligned}
\]

\section*{1. Hercle}

ץ كلمـهأى از يكى منل لاتين كه محى ملح محى خوامى برالى جنگى آماده شو!
3. congourde d'Aix

\section*{(}

يّيرمرد

حاللا مىكريبم كه جه روى داده بود




 شُدند.







 ؟
1. Bourdon

\section*{ـــاوضاع خيلى خطرناك است، از اين بدتر هم مى نـود. ـجقدر خوب!}

-جقدر خوب!


\[
\begin{aligned}
& \text { - برانى سريغونئكردن حكومت. } \\
& \text {-جفثلر هالمى! }
\end{aligned}
\]












\[
\begin{aligned}
& \text { ماه داره د. مـاد }
\end{aligned}
\]

برای شاتو
من يه خدا دارم، يه شاه، يه بول سياه، يه جفت چجكمه.
دوتا گنجشك.
در آن صبح روشن
نونيّهد بودند شُبنم را در كاسه كلبرگ
و سير بودنل.
تسى تسى تسى برای باسيى



 دن، دن، دن براي مدن.
من يه خدا دارم، يه شاه، يه يول سيام، يه جفت چجكمه. يكى ناسزا میگفت، يكى تعريف و نمجيد میىرد. شارلو بهشارلوت كِنت:


تن تن تن
برایى بانتن



\section*{تازه وارددها}




 به كار هيجّ كس نداشتـ.






 سرايدار...! لطلناً بهمن بكوبيد اسمتون جيه؟؟"
1. Billette
r. انقلابيون با أين كار دخالفـ بردند.

زن سرايلار متعجب شلد و گفت: (اآقـا!. خــودتون مـى دونيـد كـه مـن سرأيدار اينجا هستـم. و همـه را ننه وون' هـدا مىز ونـدا!

 ــيه نفر مى خوالد شـهـا را بيينلـ.

ــنمى شـناسمش. _كجاست؟ - توى اتاق من. كورنراك گفت:
- وتت ندارم، بايد زودتر برم.
 در آلن لحظه دخترى كه لبـاس كـار بِسـرانـهـ يـوشيلده بـود، و لاغر و




آن جوان، كه پِسر بودن و دختربودنش در ظاهر معلوم نـبود، گـفت: "(حرا نمى آد؟")
-خبر ندارم.
- صٍ كجا مىرْهִ
-برأى تو جها فرق مى
- مى خواهيد حـهدان را دنبالتون بيارم؟
- من میدم بهطرفـ سنـگر.
-هحىشه من هم با شما بيام؟
كورفراكى گفت: شاگڭه اصراردارى بيا. راه بازه و كو جه و خيابان هـم مال
هيجِ كس نيستـ"
و ديگر متنظر نمانل و دواندوان، از خانه بيرون رفت و به دحضى آنكه
بهجهع دوستان ريوست، جـهـلان را بهدستت يكـى از آنها داده يك ريـع
ساعت بعن، همجنان كه با سيل جهعيت پيش میرفت، يشّست سـرشى را
نگاه كرد و آن جوانكـ را ديلد كه دنبالشان مى آيلد.


مى دهلـ. و اين جـع رونله، الز مسن مركى گذشت و بـى آنكه بداند كه به كجا
مى رود، به كوجه سن دنى رسيل.


تاريخكورنتاز آغاز يـدايش'




چچنين نوشتهانن:
„آنا يلنون، سرايا
از چحوب بيد درست شده.
 جحه وقايعى روى داده انست.
در اينجا كو جهاى وجود داشت بهنام شان وررى ه، كه در آنَّ موتع نام
 بود.

Corinthe. 1
2. Rambuteau
3. Mondetour

5.Chanvrerie
6.Chanverrerie

درياره سنگر مقاومتى كه در اين كوچهي بـرد و مبارزان آلذ، بـهـفرمان























 درهاى بزرگ تديمى ـ كه دست كم صـد سـال از عمرشان مـى گـذشت الز جشّم اندازهاى طبيعى إين كوجهها بودنل. بعد از آن زمانن، كوجه رامبوتو را بكلى خراب كردند.
 نام را بهخوبیى معرفى مىى

 بود كه در تَيفـ درازى وأرد شـده باشد؛ هر جه بجـلوتر مـىرفتـ، كـوحـهـ
 راه را بر او هىبستند و او ناجار از دو راه يسيار باريكى و تـاريك، كـهـ در مقابل مى ديل، خود را از آن تنگنا بيرون ميانداخت اكر اكر اين دو راه را، در



 كوتاهتر بود و بهصورت نومى دماغه در كو جهه جلو آمده بود. در اين خانه
 سيصد سال سـابقه داشت. غـوغاى شـادماند ايـن مـيـانه را در ايـن دو هصراع از الشعار تئوفيل مىتوان يافت:

در آنجا بيكر بى جان و ترس آورى تاب مى خورد.
 ريرئت مى نامنـ. .Theophile Gautier. Y

\section*{جيكر بى جان عاشُقى كه خرد را بهدارآويخته است.'}
 را حفظ كرده بودند. اين ميخانه (اكوزه
 ميخانه ديركى بود بهرنگا سرخ. در قرن گذذشته، ناتوار










 آبي كرده بود.
اين مـيخانه تالارى داشثت كـه در طـبقه هـمكف بـود و مسخصوص


 Natore.Y
 4.Hucheloup


بادهخواران؛ و تالارى داشُت در طبقه اول كه ميز بيلياردى در آن جاى داده بودنلده و در گوشه آن بلكان مازبيِع جر بينى بود كه تا سقف باللا مى رفتـ.
 شراب در كنار هم چجيده بودنل، و ديوارهايش تا سقف پر از از دوده بود؛ و و

 مخصوص خانواده بابا اوشلو، در طبقه دوم بود، كه با چلكانى نردبان مانند،

 ميخانه در آنها مى خخوابيلنلن. آشَيزخانه در طبقه همكفـ بود و در كنار تالار مى فروشتى.
 درآملهه برد. ميخانه جاى خوردن بود و نوثتــدن. بابا اوشلو بهابتكار خود غذای بسيار خوبى درست مىكرد كه نظلير ندأثـتـ. اين غذا را از نـوضى ماهى درست مىكرد و شكمش را با گوشت و جريى هى انباشتـ. او اين




 اين ميخانه آكاه كند. و بهاين منظور، قلممويى را در رنگگ سيـاه فروبرد و روى ديوار با خط درشـت و خوانا نوشت:

\section*{CARPES HO GRAS'}

و در يك زمستان، بارانهاى سيل آسا باريل و رگـار رها موس كردند كـه
 بابا|وشلو بعد از هوسبازى رگبارها بهاين صورت درآمد:

\section*{CARPE HO RAS}

كه بِدارى باران و مرور زمان دست بهدست هم داده بودند و آگهى

 مى نويسلد، اما زبان لاتينى مى داند! او در آشهيخخانهاش با فلاسفه دحشور

 فرامى خواند كه براى غنيمت شمهردن لحظات عمر وارد ميخانه او شونل.

 بيشتر كردنل. در اين تغييرات، كوجه شــانوررى و كـوجهه كـرونت از بـين رفتند و كوچچه رامبوتو بهجاى آنها نشست.

 كشفـ كرده يود، و دوستان، براى خنيمت شـهردن ساعات عمر، يـهـآنجا



 آَشْبَى دارد.

و مى نوشيدند و مستانه سخخن مى گفتند. هركس بـهآن مـيخانه محرفت،

 بابااوشـلو آدم خوبى بود.
بابااوشلو، ميخانهدار نيك نفس، سبيل بزرگى داشت و صـورتثـ بـا




 كه مئستريان زيادى جذب آن ميخانه شُوند، و بيضـى از جوانان كه بهأنجا مى رنتنل، بزرگترين تفريحتـان آن بود كه ڤرولندهانى باباباوشـلو را بشـنوند



 |نفجارش عطسـه بياورد.
همسر او، يعنى خانم اوشُسلو، زنى بود كه ريش داشت و بسيار زشـت
 أختصاصىاش را با خود به گور برد. بعد از او زنشّ كارها را بهعهـده گرفت و حَراغ ميخانه را روشن نگاه داشُت. اما آشُبَخخانه ديگر آن وضع سابق را نداشُت. فذاها ديگر اشتهاآور نبودند، و شراب آنجا هم كـه هـيّى وقت

\footnotetext{
 آن احــاس نشأن نهايند (نرهنگ ممين).
}

خوب نبود، از يـيثن بـلتر و نـامرغويتر شـلـ. بـا اليـن هـهـه، كـورفواكى و

 بود. لهجه روستايحىاش را حفظ كرده بود، و كاهى با همان لهجه خاطرات


 به گرش او مى تالار طبقه همكفـ، كه بهلارستنورانی) أختصصاص داشتا دراز بـود و



 ميل اتاقهاى زـر شيروانى، خفه و گاهى نفسكير بود. ديوارها را با آهكى
 تنها جِيزى كه ديوأرهاكى ايـن تالار را آرايش مـى داد، ايـن اشُــعار بـود كــهـ ظاهرأ شاعرى در باره بيوه (ابابالوشلون) گغته بود:

در ده قـدمى آدمـى را مـتعجب مـى كـند، و در دو قـــمى بـهوحشت
مى اندازد.
زگيلى روى دماغ ترسناكى او آشيانه گزيده است.
 و مىترسدكه روزى بينى او در دهانش بيغتد.

اين شعر را با زغال روى ديوار نوشته بودنذ.


و خانم اوشلو، با آن كه كم و ييشن محتوأى اين نــعر بـا اوصـاف أو همسـازی داشـت، از صبح تا شبـ، بارها از كنار آن مسىگذشت و آرامـش

 ميز ميگساران، و غذاهاى گوناگون را در كاسههاى سفالين؛ جلو مشتريان گر سنه مى گذاشتند. مـاتلوت اند|مى درشـت داششت، و قلمبه بود و سرخ و و سفيل و برسروصدا. اين زن، كه در زمان حيات بابااوشلو، معشُو قه او بود، آن قدر بدتركيب بود كه حتى غو لان افساتهاى با او قابل قياس نبودنذ. با

 نمى رسيل. و اها زيبلوت بلندقد بود و ظريفب و بريده رنگّ؛ دور جشـمانش
 بهنوهى بيمارى دجار شده بود كه شايل بتوان آن را خستگى دائمى نـام داد. در اين خـانه او زودنـر از هــمه بـيدار مـى شـل و ديـرتر از هـــهـه هـم مى خوابيل و بههمـه، حتى بههمكار خود ماتلوت، خلد كمحرف بود و ملايم. با آنكه خسته بود، لبخنـل مىزد؛ اما لبخندى كراز ابهام و خخوابناك. و روى دَرِ ورودى أين ميخانه، كورفراكَ اين شَعر را باكَّع نوشّهن بود:

 انتخاب كن اكر جرأت دارى، (ابر -كى).

\section*{عيش و نوش تبل از واتهس}









 بهتالار الرستورانانها رفتند.

 ميز آنها كذاشت.
(الكلل دومو) كفت: \#صدف مى خواهيمه، با بنير و زامبون.]



آن دو مسُغول خوردن بودند كه در ميخانه باز شدل و صـدايـى به گوش

خورده، و آمدم بيينم چجه خبره.")

 كذاشت، كه جمعاً سه بطرى شد.
لگا دومو از گرانتر پرسيد: مى خراهى دو بطر شراب بخورى؟
 اما تر ممان طور خنگ ماندهاى و بـى عقل. نوش جان كردن دو بطر شراب كه تعجب ندارد، البته براى آدمهاى عاقل و نهميده!


غذا، شراب مى خورد. و نيمى از يك بطرى را در يكـ لحظه تمام كرد. لگّل دومو گُت: دعلوم مى شه معدهات يه سوراخ گل و گَشاد دأره. گرانتر گفت: ثو هم يه سوراخ دارى، روى آرنج لباستإلـ



 عيبهای بلدن منو میيوشونه. با ممه حركانت بدن من عادت كردهه أون قدر سبكـ و خوبه كه وجودش را حس نمىكنم. منو گرم مىكنه. لباس كهنه مشل رفيت قديمى است.")
زُولى وارد بحث شد و كفت:

IBrie. 1
(ابجله، لباس كهنه مثّل افيق اديمى ' استاله گرأنتر گفت: (ابحخوص يه رفيت قلـيـى كه مثل تو تو دماغى حرف

لگل دومو چرسيـد: گرانتر!.. تو از طرف بولوار بهاينجا آمدى؟؟"
!
- من وثولىى دستههايى ديليم كه راهييهايى مىكردنل.
 لگــل دومــو بـا صـلاى بـلند كـفت: المـا ايـن كـو جهه چـرا اليـن تــر بی سروصداست؟
پاريس در اين سالها خخيلى عوض شـلده؛ همه چییز زيرورو شـدها سابقاً



 روحانيون فر قه هاى فرانــيكن


كرانتر كلام او را قطع كرد و گفتت: (ااز كشيشهها و صومعهنشينها حرف نزنيم. أنسان وقتى درباره أين قوم و

 2.Du Breul
3.Sauval 4.abbe Lebcuf


و سبّس بهغادت هميشخگى مستانه بهستخنرانى مشتغول شل: (اواكى| جه چحيزى قورت دادم؛ صلف بدمزأى بـود. بـازماليخوليايى
 من از نوع بشر بلم محى آد؛ همين ديروز از كوحه ريشـليو، از ججلو كتابخانه بزرگ' 'رد مى شـدمه متو جه شـدم كه در آنجا هم كتابهايى را روى هم النبار
 هست كه آدمى را از فكركردن بيزأر محكثل. حقلدر كاغذ و جقلدر مركب، و

 از آن كتابخانه بزرگ، در آن كو حهه جشمـم بهدختر خوشگُلى افتاد كه او را
 فرشتهأى بود اين دختر شاداب و باطراوت. اما چیه بگُويم از روز و روزگار اين دختر بينوا، كه يك مرد نفرتانگيز، با صورتى آبله گون، اما در عين حالك بسيار بسيار ثروتمنل، و صـاحب جـنل بانكا، خاطرخواه بهار شـلـ، و
 شاداب و باطراوت، بهخاطر اين هرد جه كارهاكه مى مرد را هى خرد. حتماً ديلهايل كه گربه ماده، موشها را همان گونه كه يرنذهها را. اين دختره، تا دو ماه ييسث سر بهراه و آرام بود و در اتاتككى

ا. در آن مونع بهنام كتابخانه سـلطنتى معروفـَ بود و حالا بهنام كتابخانه ملى. برالى فهـمـم



 ميكّذارد. (ايو -گ).



زير نُيروانى زندگى مىكرد و كرست خودش را با گيرهماى مسى بههم



 هميشه خوشعل بود و تودل برو. زشتى و كراهت شوهر پير و و بدتركيـش















 دامن كوتاه، باجين Jupon.r سفبد دارد.


 بــرأى شــمـا داشُسته|انـلـ؛ هــمان ظـلـمى را بـهما كـرده كـه اقـوام و قـبايل

 ربوديل، ما هم كلوز را مىگيريمه. روم مىگويد: كلوز از آن ماست، و آن را

 بله دوستان! حق اين است! در اين دنياى يهناور، عقابان بسيارنل، جانوران درنده بسيارند. كه همهشان از كوشت جانوران كوجپك نغذيه مسىكنثلد... جه عقابانى! چهه جانوران درندهاى! من كه از آنها مىترسمى و از ترسشسان
بهخود مى لرزم."

 نشـده است: ا(ابرنوس كه روم را تصرف مىى دكند، عقاب أست. آن بانكلدارى




 خزوس لاغر بانسيد، يا مانند اهالى منطقه گلاريسى ^شيفته خروس فريه،
 r بر Fabins, Volsques, Eques ه از اقوام و قَبايل تذيم كی در دست ردميان بودند. Voe Vicitis
 برجم خحود دارد و ديگرى نقش يكى خروس فربهرا.

براي من فرق نمى كند. در هر حالل بهشمـا توصيه مىكنم كه بنوشُيد! شرابِ بنوشيد! بهمن گفتيل كه دستهها و گروههايى را در بـولوار ديـلـهايـــد كـهـ




 ماشسين حوادث را روغن كارى كند. من ابكر بلجاى او بودمه ترتيبى مى دادم كه جرخها سادهتر و آسانتر بجرختند كه هـجبور نباشـم هر لحظه يك نــر




 بهآن مىگوييد ترقى و پيشرفت، دو موتور دارد: يكى انسـانها هسـتند و




 تازه احتياج بيلا مىكنند، براي اين منظور خحداونلف، ناگهانى و بـى مقدمهـ، روى ديـوار آسسمان مسينويسد كـه بـايلد در انتظار خبـر تـازهاى بـود؛ و



| عيش ونوش تبل ازواقع / /

آسـمان روشنـايح نوظهورى مىدرخشـد، انقالكب بهراه مى افتلد، يا يك مرد
 ديگُر را ستارهُ دنبالهدار روى ديوار آسسان مىنويسل. اين رويلأدها با جه خط نورانى و قتسنگى نوشته میى شود، كه سرتاسر آن نور است و شعله، و

 آشْفته انست و در هم بر هـم؛ هـم آنَ ستاره دنبالهدار وضهع مشكوكى دارد و

 مى آورديم و هده جيز را بههم ربط مى دهيهم، و حوادثت زمين و آسمان را


 قضيهاى را ثاببت كند؟ مـعلوم اسـت. مى خواهل ثابت كند كـه غـير از ايـن

 رشته را بههم متصل كنل. بـا ايـن تـعـبير و تـفنسيرها، فـرضـيـهُ مسن دربـاره
 هست كه بهتاعله و معقول نيستا در آسـمان و زمين، نـقر را مسى بينـم و




1. نام خداى بنى اسرائيل، كه بي گفثه كتاب مقدس، در كوه سينا بر حضرت موسـى آثـكار

دوكنده 'ا كه بهدارش مى آويزند؛ زمستان را محىبينيم كه جيزى نيست جز





 قلرها هم ثروت و مكثت ندارد. البته ظاهرش غير از از اين است، اما مـا مـن

 مى ماند كه هده دارايی و هستىاش را از دست بـلدهل و يك مسهمانى بـا



 هوا بارانى است و تاريكـ. از صبح تا حالا منتظرم كه آفتاب را در آسمان




 دلثـان مى خواهلد ندلارند، و هر جه دلتـان نمى خحواهد دارند.
 تصـرشّ بمدار آر ينختّه ثــد.


چچنين نظامى اين است كه همه مينه ها پر از كينه مى شود. و أيسن دوست عزيز، اين لگل دومو، كه با اين كله طاسش جلو روى من نسُسته، براى من

 توهين شـهه. اما يادتان باشـلـ كه كار من النققاد است نه فحتث دادن و ناسـرا


 كه من برایى پاريسى بودن، و مثل يك توبپ بين دوراكت اين طرف و آّن طرف افنتادن، و از دسته ولگردها درآمدن و بهد بسته جيِيها بְناه بردن، خلت



 اشـراف خانمها دورمن حلقه بزنثل. يا شـاهزادهأى بـاشـم در گــوشهاو از از آلمان كه جند گردان سـرباز داشثته باشّم و آنها را در اخختيار هـنزادادان زُرمن خود بگذارم. من براى ختين خيزهايى آفريلده شـدهام. بله، گفتم كه بـرأى ترك بودن آفريده شدهامٌ و حرفم را عوض نمىكنم. شـمـا تركها را تحقير

 حرمسراهاى بر از حوريهاى بهشتى را الختراع كردند. كسى حت ندارد ارد از
 آنهمه لطف و زببايى تجويز مىكند، بدهمين علت من اصرار دارم كه بايد
. Beauce. 1

مى كسـارى كرد. زمين مـا تُر اسـت از آدمهاى ابِله و سـادهدل. آــن ابـلهان



 بى شُعورى هستندا همين أمروز در دكان سمسـارى يكـ فانوسِ قديمى را







 گلويش كرفت و بهسرفه افتاد. و سرفه او بسيار بهموقع بوده جون زولى
 پيداسـت مأريوس عاشتق شده."
\[
\begin{aligned}
& \text { ُؤلى تو دماغُى گِتى: (انها!)" }
\end{aligned}
\]

گُانتر دوبأره بهزيان آملد و با صـدایى بلثد كفت: (ااز عشـت مـاريوسى
 و بايلـ معشوقهاى داشتهـ باشـد مثل بـنار. مأريوس از تبار شــاعران است.

Prairial. 1

شـاعر هـم از تـوم ديـوانگـان اسـت: 'Tymbroeus Appolo. مـاريوس و معششس قهاش كه اسمىى دارد نظير مارى يا ماريون يا ماريا، بابيل هر دوشان


 دلندادگانى هستند با الحساس، و در ستارگان كنار هملديخر مى خوابند. كرانتنر مى خواست بطرى دوم، و شايد سخنترانى دوم را شروع كندا

 بريشيـت بود و سرايايش را باران خـيس كـرده بـود. از قيافهاش رضـايت وخوشى مى.باريل.

را از آن ميان انتخاب كرد و از او پرسيد: ॥شمـا آقاى بوسوئه هستيد؟؟"
 مى خواهیى







و ازگگرانتر هم ده سوى ديكر قرض كرفت و و اين بيست سو را بهدسرى

 -من ناوه هستم. لكل دومو، يا بهتول دوستأنش بوسوثنه، كفت: (ابنشين سر ميز ما.)



 بيرون رفت. بعد از رفتن او، گرانتر باز 'دنباله سـخنرانـى هايش راگـرفت: (ااين پسرك يكى ولگُرد ناب بود. ولگـردها هــمه يكى شكـل و يكى جـور

 حمال اسـت، ولْكرد سرباز خـانه طببال است، ولگـرد بـازار دلال است، ولگگرد دربار هصاحب و رازدار وليعهد است، و لگرد بايتخخت سـلطنت،
 بوسونـ كه غرق در انكار خود بود، گـفت: ااحـالا فههميدم آ.بـ. يعنى شـركت در كفن و دفن زنرال لاماركـ. گرانتر گفت: لاآن جوان مو طلايیى درشت هيكل هم كه برایى تو پيغام قرستاده، كسى نيست جز دوست عزيزمان آنزولراس.


نمى گّذارم. دلم نمى خواد زكام من از اين بدتر بشه.ه؛

گرانتر كفت: لاهر جا كه دلتان مى خراهد بريل. من كه از اينجا تكـان
نمى خورم. شُراب خوردن را الز تثييع جنازه بيشثر دوست دارم.")


دوسـت دارم در كنار شورشيها باشـم."

خوشم نمى آد.ه )


و دست و پاى مردم را بيشـتر در قيد مى گذاره.")
 بدم نمى آيل، سختگير و مستبلد نيست. تاج سلطنت لونى فيليبِ بـا شب كلاه خرقى ندارد. هصاى شاهى هم تبديل ثــده بهجتنر بارانى. بهنظر هن لوئى فيليب مىتواند از هر دو جنبه سلطنتش امستفاده بكند، يعنى عصـاى
 تالار ميخانه تاريكـ بود. در بيرون ابرهانى متراكم آسمـان را يوشـانده
 حوادث و ماجراها رفته بودند. بوسوئه مىگِت: لانمى دانم ظهره هيا نصف شب؟ آدم دو قدمىاش را نمحى بيند. زيبلوت! حراغ بيار!؛ گرانتر همحنان غمـگين نشسته بـود و شـراب مـيخورد و خـود و دوسـتانش را مـلامت مىىكرد: الادوست عزيز من، آنزُُلراس بهمن توهين مىكند. مرا داخـل آدم نمى داند. ييش خودش حساب كرده كه زولى زكام است و گرانتر مست؛ و روى همين حسـاب برانى بوسونئه ريغام فرستاده، اما اگر اين بسرك بِيغام

 جنازهاش بروم."

 روى ميزشان بود. يكى از شــمعها در يكـ شــعدان هسى مـى مـوخت، و























I Psyche I



19V9 / عبـّ ونوث لبل از واقعه

توى آن قصر، و حق داشتته باشند كه خانم اوشلو را بـوسـند. پس شـراب بخخوريمال") و سـّس روبه خانم اوشُلو كرد و گفت: هأى زنا.. أى موجود عتيقه بر اثر كئرت استعهمال ... بيا جلو تا تهاشـايت بكتـم." زولمى فريادزنان گفت: (اباتلوت! زُيبلرتا.. ديگـر بـهــــرانـتر شـراب نلدهيل، هر جهه بول دارد خرج شراب میىكنـ. از صبحع تا حالا دو فرانكى و

 كشـيـه و يـهصورت شـعلهُ شــمـع درشــان آورده و آتـها را روى هـيز مـا گذاشته؟! بوسـوئه، با آنكه مست برد، اما آرام بود. در كتار بنجره نثـستشه بود و دو دوست خود را تماشا مىكرد.



 خنجرش، و رُان بِروور را بـا تـفنگ فـتيلهایاشُ، و كـمبوفر را بـا تـفنـگ دولولش، باهورل را با تفنگ شكارىاشی ... و مىديل كه آنها جه شورى


 كورفراك صدأى آنها را شنيلد و بوسوئه را ديل و ثريادكنان جوابـ داد:
 او جوابِ داد: (امى رويـم مسنگر بسـازيـم.") بوسوئه باصداىى بلند گنت: الكجا از اينجا بهتر؟ بياييد همينجا، سنگر
\[
\begin{aligned}
& \text { بسازبد. } \\
& \text { كورفراك جلوتر آمد و كفت: المئل اين كه بد نگّغتى. اينجا از هر جا } \\
& \text { بهتره. } 11
\end{aligned}
\]

و بهاشُاره كورفراكى، جمعیى شتاب زده وارد كوجه شانوررى شدنلد.
\(\hat{j}\)
تاريكى كمكم گرانتر را در برمىگيرد

آنجا برای سنگر سازى بسيار مـناسب بـود، زيـرا راه ورودى كـوجه





 سنگر نشان داده بود.







 ميزها نشستند و سفارش فـار فذا و شرأب دادند.... و خانم اوششلو كه تأ حالٍ


















 كارآمدتر است
ماتلوت و زيبلوت نيز در سنگر سازى با كاركران درآرآمبيخته بودند. ريبلوت برای آنها سنگگ و سنگپاره مى آورد.
1.Anceau
 (ايو -א.).

تاريكى كمكمكَرانتر \(19 \lambda \mu\) دربرمىيـيرد /
 را روى ميزشان مىكَذارد؛ و مئل هميشته خسته بود و خواب آلوده.
 بوسوئه جلو دويلد و راننده امنيبوس را وادار بهتوقف كرد و با اشاره او

 امنيبوس پِايـن بيايند؛ سیس دهانه اسبها را كُرفت و امـنيبوس را هــهراه خود آورد، و كفت: \#اامنيبوس اجازه عبور از جلو كورنت را ندارد.ش" و اين جمله را بهزبان لاتينى باز گفت.
 امنيبوس بهآن بزرگگى را بـهِهلو روى زمين خواباندنل و با اين تـرتيبـ، در قسـمت ورودى كو چحه سدّى بهوجود آملد و سنگر سازى از هر جههت كامل

شد.
خاننم الوشلو يريشان و حيران بهتالار ميـخانه پـناهـنـه شــلـه بـود و بـا جشتمان بىرمق خود بـهر سـو نگاه مىكرد، امـا مسثل ايـن كـه چــيزى را نمىديد. سينهاش بر از هرياد شـله بود، و فريادهاى هراس آلودش روى
 "ادنيا بههآخر رسيلده."




 r. بهلاتبنى: Non licet omnibus adire Corinthum هر اينجبا، بوسـونه شُـعر ويـرزيل را تحريف میكند و كلمه (اامنيبوسه را بر آن مى افزايل.

اما گرانتر بهنهايت مستى رسيلده بود؛ و هنگامى كه ماتلوت الز كو جها بهتالار ميخانه بازمىگشت، دستهايشت را دور كـــر او حلقه مـى وكرد و و قاه قاه


 كوزههاى گلى شـلى، كه از همـه كوزههايشى زشت






 بهارث برده! اين خانم جنگجوى خوبى أست، ميل افقسران لسواره نـظام.

 دولت را سرنگون مىكنيم!... بله، بين اسيلـ مارگاريكى و اسـيـد فُـرميكـ، يازده نوع اسيد ديگر با درجات مختلف وجود دارنلـ، اما براثى من هـهمه
 رياضيات ياد بگيرم. كن فقط دو جــيز يـاد گَرفتهام و مـى فهمهم: عشــق و


 Y. Chromate de Plonib ، از تركيبات كرم ، Titien. r

تاربكى كمكمكراتتر را دربرمىئيرد / 19^ه




 ماتلوت! بيايـد مرا ببوسيـ! شما جقفدر خحجالتى هسستيل و در عـين حـال
 داريد كه در انتظار بوسه يك عاشق است.









 حييّت سنگر را لكهدار نكن! ! اين سشنن خسّم آلود، تأثير عـجيبى در گـرانـتر كـذاشتـ؛ مـانند آب


 r مبلاد).

سردى بود كه بهصوردت او یآثيله باشند. مـلـ اين كـهـ يكـباره از مسـتى بـيرون آمـلـ، در جـاى خـود نشُستا آرنـجش را روى مـيز تكـيه داد و
 - زودتر گورت راگم كن و از اينجا دور شـو! ـاجازه بلده همينجا بحخوابم. آنزُلراس فرياد كثشيد: اينجا سنغر استا
گرانتر نگاه بر از محبت و در عين حال اضضطراب آلود





هستمr.
 بهمرحله ديگرى أز مستى رسانله بود. ديگر نمى توانست بـيلدار بـماند، سرش را روى ميز گُذاثـت و بهخرابِ رفت.

\section*{9}

چخگونه خانم اوشلو را دلدارى دادئد





 توى كرجه تكانده بود؟؟



 كردند. راستى كه جهه بلايیى بهسرم آوردند!





بهصورت او سيلى زد. و او هم رفت و بهيدرش شـكايت كرد و گريهكثان



 بُكو، همانطور كه تو بهصورت دختر من سيلى زدى، من هـم بهصورت
زن تو سيلى زدم.")

 باروت، بطريهاى پر از مـواد آتشزا و مشـعلهایى مـخصوص كـارناوال را





 شُكستند.
آنزُلراس، كمبوفر و كورفراكى همه جـيز را زيـر نـظر كـر نته بـودند و و
 سنگر ساخته شـد كه هر دو بهميخانه كورنت متصل بوده و اين دو سنكر با





\footnotetext{
1.Pepin
}

جحكرنهخانماونلو رادلاري دادنل / 1919

 اين تفنگها را از او (امامنت) گرفته بردند.
عجيبتر از همه، گوناگونى سر و وضم اين جماع






 خط سرخ نوشته بود: (انتظامات شهرى)!! و در اين ميان، تفنگ فراو اوان بود



 اميدها و انتظارات خود حرف مىزددند، و هـر كس در ايـن مـيان حـيزى


 نثين از حوادث خونين و ترس آور سخن مى گفتند، همه شاد بودنل و با




در آشهزخانهُ ميخانه آتش روشن كرده بودند و يكى قالب فلزى را كه
 ظروف مسى و پارج فلزى راكه در ميخانه گير مى آوردندا در در اين قـا قـالب
 شرابب و فشنگها و سـاتحمهها روى ميز در كنار هملديعكر جا گرفته بودند. خانم اوشلو و ماتلوت، و زَيبلوت بهتالار ييليارد طبقه باللا يناه برده بودند.





 مهارت و خشيونتى تكه تكه مسىكردند كـه آن بـه زن بـهوحشـت افـــاده بودند.
مرد بلند قامتى كه كورفراك و كمبوفر و آنزُلراس در اولين لحظظه هاى
 با ديگران همـكارى مىكرد. اما جـوانكى، كه كسى نمى دأنست سسر است

 كردنل، ناگهان نإديد شده برد برد. كاورُش كوجك بانشاط بود، و كارش اين بود كه هـهـ را برأى كـار و





جيُونهخانم ارشلي, رادلداري، دادثل / 1991

محركش بودا و در اين گِشها و جوششـها شـادابمىاش بهاو تـوش و تـوان
 صـدايش را مى شـيندند، در يكـ لحظه در هـهـه جـا بـود و در هـر گــوشـه وجودش احساس میى شـد، همـه را به كار وامیىداشت و همه را بـهشمور و هيجان مى آورد. با وجود او، توقف معنا و مغهوم نذاشت. سنكر بزرك در

 غوطهوران در فكر و خيالل را از أَن ورطه بيرونن مىكثيـد؛ دانشـجويىى را


 نمى گذاشت، و دليجان بزرگ انمٌلاب را تكان مى داد تا بـا سـرغت بـيش برود.
دستهايش مدام در حركت بود و گلويش مـدام هر از فرياد بود؛ نــره

 ديوارشي كوتاهه، بايل ديوار را بالآتر برد. هر جحى گير مىى آرين بذارين روى


 بياريل. بهدردد مى خوره. كارگران ديگُر تاب نـياوردنل بـرخـاش كـنان گـفتند: (اوروهجكا). در
 گاورُشث با اين اعتراضات از ميلان بيرون نمىرفتـ؛ هزار جور دليـل مى آورد: „آهاى ثهلوون!.. دَرِ شيئههأى توى سنگُر خيلى بهدرد ممى خَوره.
 براى دزدى از ديوارى بالا رنته اين كه روى اون خرده شيشـه ريخته باشنـ؟






گاورُش در جوابش كَفت:

 بهقيل و قال او، گفت: (ابسيـار خوبا وقتى كه براى هــهـ مـردهاى ايـنجا
 كاورُش باغرور بهاو نگاهى انداخخت و كفت: راگكه زودتر از من كشته




 گاورُش او رأ ديله و فرياد زد: الجوانكا

(4)

آماده برای ييكار















 واين دو سنگر توأماً مانند سنگر هاى واقعى ميدان نبرد بودند. آتزُلراس و و
 كوجه هرهسور بهبازار هالل مربوط مى شد، بهمصلحت نديده بودنل، زيرا مى خواستتند از آن طرف راهى بهبيرون داشته باشند؛ وانگهى نـزد خــود
 مهاجمان بهسختى مىتوانستند بهآنها حملهور شـوندنـ










 شـانوررى مى ديدند و بيمناك و شتاب زدده دور میى شـدند.



 مبارزان بهفتنـگها افتاد، همه آنها، حتى بى باكترهايشان، لرزشـسى در تـن خود أحساسى كردنده و لحظهانى سكوت برقرار شد. كورفراک لِيخند زنان فسنگها را بين آنها قسـهـت كرد.

Tآمادهبرایى يیكار / 1998

بههر كس سى نشنگ رسيل. بسـيارى از مـبارزان هــنل جـعبه هـر از
 مشثغول شـدنل. يك بشكه پر باروت هم روى ميزكى نزديك پٍنجره بودا كه ذخيره آنها بهحسانب مى آمـد.
 كمكم اين اخخطارها تأثيرشـان را الز دست دادنل و كسى بهأين سروصداها توجه نمىكرد. با الين حالل، بانگُ هشدار باش، از دور و نزديـكه، در فضـا به گونه نحوست بأرى موج مىزدن.


 تروآندرى بهديلدبانى گماشُـتـ.
سيس جاى هر يك از مبارزان، و مأموريت هـر كس مشئسـخص شــــ ديدهبانها در جايگاههاى خحود قرار گرفتنلـ، و ديگر رهگڭرى الز اين كو


 هراسناكى در اين ميان بود. آنها كه براى جِنگ در سنگگر آمده بودند، آرام و آٓسـوده خــاطر و مســلَح و بــى هيتج كــونه تـرديلـ، انتظار حـوادث را مى كشيدند.

ساعت انتظار

> در ساعات انتظار جهه مىكردند؟




 بوسونها زولى و باهررل و و جند آشنا


 چچه نوع اشعارى؟؟... جنين بود اشعار عاشقانهشانان:

بهياد دارى چجه زندگى شيرينى داشتيم


كد خرشّ بگذرانيم و عانشق باشيبم!

در آن ايامكه سِينّ من و سِنٌّ تو، بر روى هـم
 و در خانه كوجك و نقيرانهُ ما همـه چحيز، حتى زمستان، بهار مىنمود! جهه روزهاى خوبى! مـانونل '، هر شـمند و مغرور بود، باريس در ضيافتهایى هرشكوه خود فرورفته بود،
 مسنجاقى داشت كه نيش آن رأ بهجان مـى خريدم.

هر شب كه ترا برای شام بهِبرادو 「 مى بردم، هــه حيران بودنل و محو تماشاى تو.
 روى مىگرداندند تا تمـاشايت كنند.

و مى شـنيلم كه گلها مى گفتند: چچه زبياستا
جِه عطرى دارد، حهد گيسوى موّاجیى دارد! در زير مانترى خود پر و بال فرشتهگونشّ را ينهان كرده است! كلاه قُشنگش در برابر جذابيت او جلوهاى نداردا

در كنار تو راه مىرفتم و بازوى نرمت را فئار مى دادم. رهگذران ما رامىديدند و گــان مىكردنل كه جاذبهعشق، ،

> . MAY^ ـ IVVO (Manuel. 1 (IAYO ـ IVYO) مسردار فرانسوى Foy.Y

ماه دلنانگيز آوريل و ماهِ دلفريب مِهـ را در زوج سعادتمندى ييوند داده است.
 هيوه مـمنوع و شـيرين حشق غذاى ما بود. و يـيش از آنكه من لب بهسخن باز كنم. قلب تو باسـخ آن را بهزبان مى آورد.

سوربن'، هــچون دشت وسيعى بود
 دل عاشتق، اين چنين
تانذر' را بهسرزمين لا'تين متصل مىكند.
 در آن هنگام كه در آلن كلبه شاداب بـاب بهارى جورابت را روى ساقهاى ظريفث بالا مىىكثيدى. ستارهاى رأ در تاريكى اتاقِ زير بام مى ديدمر.

\author{
آثثار افلاطون را بسبار خواندهام، اما همه را فراموش كردهام،
}

\footnotetext{
Sorbonne. 1
(Pays de Tendre دوانسكـودرى de Scudery 3 نـويــنـكانان هـمراه لو، در تصصوراتـــان بـعتفد بـودند كـه جاده هاى عشـت بهاّن سو مىدود (لارومس).
}

و همحنين آثار مالبرانش '، و لامنه' را، امـا تو با شاخه گلى كه بـهمن داددى، مهربانى خداوند را براى هميششه در خاطرم زنده نگهداشته|ى.

من رأم تو بودم و تو رام من بودى. جه دنياى تابناكى داشتـتم. بستنن بندهام
 و محو شلدن در انمكاس بيشـانى باطراوت تو در كهنه آيينهاى.

جِه كسى مى تواند از صححنه ياد ختود محو كند آن سييدهدَمان را، و آن لحظلات آسمانى راه آن رشتههاى رنگين را، آن گلها را، آن پرتدهها را، و آن هرنيانها را كه


باغهاى ها هوجون گلدأتى بودند ير از لاله،


و من كاسـه گِلى را بَرمّى داشتـم
و فنجان زُاينى را بهاتو میى دادم.

حــه جــيزها كـه در نـظر مـا گـرفتاريهاى بـزرگ مـى نمودند و مـا را
مى خنداندنل:
سوختن آستين پوش تو، و گـم كردن دستمال گردنت، و فروختن تابِ عكس شـكسيبرِ پرستيلنى، براى آن كه با يول آن، شبيى شام بخوريم!
\[
\begin{aligned}
& \text { من گدا بودم و تو سخاوتمند، }
\end{aligned}
\]
كتاب دأنته سفره غذایى ما بود، و غذا!ى ما حخند دانه بلوط بود كه بهصلد سانتيمنــان خريده بوديم.
\[
\begin{aligned}
& \text { نخستين بإر كه در كلبه شادمانه|م، } \\
& \text { بوسهاى از لبان گرم تو برگرفتمّ، }
\end{aligned}
\]
 حيران و بريده رنگا بر جاى مـاندم و بهخدا ايهـان آوردم.
\[
\begin{aligned}
& \text { بهياد مى آورى آن همه خخر شبختى را؟ }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { و در آسمانها جخئش شدهانـد. }
\end{aligned}
\]

در اين ساعت و در چجين جايى، آنان بهياد ايام گُشته افنتاده بودند.
 داشت، واقعه هر لحظه نزديكتئر مى شده و همه اين ججيزها بهآن اشــعار

 در آن لحظات، در سنگر كو جِك فانوسى افروختند و در سنگر بزرگ

 برمى|فروزند.

س.. 1 / / /

سنگارهاهها را دور هم هيده و متـمل را در ميان آنها گذاشُته بودند كه




تابيـه اسـت.

مىكرد.

\section*{\(\nabla\)}

مردى كه در كوجه بیىت بهجمع يوستته بود




 تن را داشتنـد.
آتزُلراس احساس ميكرد كه دجار نوعى دلواياسـى و ناشكيبايـي شـده



 ساعات، همه مردان سنگر مراقب و و محتاط بودند و و در طبقات باللا شـمع يا

 سازى أو را بهفكر انداختانهي بود.




نتسسته بود. اسلححه او از نوع عالمىترين تغنظهاى ارتشى بود. گاورُمُ كه تا تا اين وقت شاد بود و همه جـيز بـرايش بــنبه تـفريح و سسرگرمی داششت، ناتهان شادىاش را فروخورد و در نكر خود مى وكاوبل بلكه به ياد بياورد كه

الين مرد را در كـجا ديله اسـت؟
در لحظاتى كه اين مرد بهتالار آمله بود، گاورُش بى آختيار با نگاه او را دنبال كرده و بخصوص هحجذوب تفنگگ شالىى او شـده بود. و اهما بعد از آنكه مرد ناشُناس بشت ميزى نُشست، بسسرك ولگرد از جأى خود بلند شـلـ و






 او را آز هر سو نگاه كرد و آهسته دور او چرخ میىزد؛ مثل كسى بود كــه


 بود و هـم باوقار، هـم شـاد بود و هـم غمگين؛ گويى اخـم بـيران در هـهـره كودكانه او نمودار شـده بود، و پندارى با خود مـى گفت: لانه!.. امكان ندارد



 كردنتّ را بس و بيـن میىبرد، لب زيـرين را مسىگزيلـ، لبسهايش را جـهـع




 بو مىكثيله، و هوش و استعداد انسانىاش، كه اشه مسائل, را عاقلانه در كنار






جه خبر هايى است.")



a. نيستند

و جــلوتر رفت و دست آتنُّلراس راگَرفت و او را تا نـزديكى مـرد

- مى،بينمشُ!

ـ جاسوسهـ.
_مطمهُن هستى؟

 جا جيم بشم.

roه

كارگرى كه بشكهها را جابه جا مىكرد، آهسته چجيزى گفت، و آن كارگر از ثالار بيرون رفت و جنل دقيقه بعل، با سهه نفو از كاركران باز آملد. أين تحهار مرد كه بسيار نيرومنلد و ستبربازو بودند، بیى آنكه سرفى ونى بزنند، رفتند و دُورِ ميزّى كه مرد ناشناس آرنجشش را روى آن تكيه داده بود، نشسـتن. آنها، هر

چحند كه خاموش بردنلـ، براى هجوم ناگهانى آمادگى كامل داشثشنل.


هسـتيل
آن مرد، كه انتظار هنين جِيزى را نداشـت، از خـود بيرون آملـ و جنان
 بياورد! و بیى آنكه خود را ببازد، لبخنلدى زد كه تصحقيرآمبيز بود و بـاوقار و غرور گفت: المثل اين كه جاكى بحـث نيــــت،|"
 - من مـأمور دولتّم.

ــانسر شـهـا - زُاور.
 بى آنكه بهزاور فرصت تكان خحوردن بدهند، بازو و كتفش را گرفتند و الو را روى زمين خوابانلند و طنابِييجش كردنل و جيبهايش را كاويلنلـ. كارت شناسايى گِرد و كو حكىى در جيب او بيلا كردند كه يك طرف


 جز الين، ساعتى داشت و كيف بولى، كه چمند لوئى طلا در آن بـود. ساعت و كيف نول را دوباره در جيبب او كذأشتند. در جيب جليقهاشٌ هم


F F-•

هقامـات بالاتر پليسس بود، برای دو ستانش با صـدأى بلند خوانذ: ازأور بازرس، بعد از انجام مأهوريت سبياسى خود، وظيفيفه دارد كه با با هوشيارى و تيزبينى هـخصوص، به كار خود ادأمه بلهدله و در اين زمـيـينه
 سن، در اطرافـ بِل يِنا رفت و آمدهای مشُكوكى دارند؟؟
 كردنل و او را در وسط تاللر ميخانهه به ديركى كه در دوزگار گذشـته نام خرد را بهاين ميخانه بـختـيـله بود، بستند. گاورُش كه ناظر اين قضايا بود و با سكوت هـهُ اين كـارها را تأيـيد مـىكرد، بعد از آنكه زُاور را بـهديرك مسيخانه بسـتند، نـزديكـ او رفت و و

 شـلند. زاور نيز در تمام الين دتايق خاموش بود و كلمهاى بر زبان نياورد. كورفراكا، زولىى، كهبوفر و جنل نفر ديگر وفتـى زأور را بـهديرك وسـط


 مردى بود كه هرگز دروغ نگفته بود و در كار خِود صداقت داشت
 و رو بهزاور كرده و گفت: (ادو دقيقه بِنـ از آنكه مسنگر ما بـهدست
 زاور بیى
 -با ضربهُ كارد جانم را بكيريل.



و سِسس رو به گاورُش كرد و گفت: الاجِا اليتجا ايستادى؟ زودتر برو و همان كارى را بكن كه بهت گفتهم.")
كاورُش كفت: (الالسْاعه مىرم.")



بِسرك ولگرد، ديگر جیيزى نگفت. سلام نظامى داد و شاد و بـى خيالا، از شُكافى در كنار سنگُر بزرگى بيرون رنت.

\section*{\(\lambda\)}

نكتههايى ابهامآميز دربارة هردى بهنام لوكابوكى 'كه شايد نام واقعى او لوكابوك نبود






 بهجمعى انبوه و وُر غوغا تا تبديل مى شونى

 حاشتنلـ، مردى وجود داشي




1. le Cabuc

 مى زند. در آن حاله با جند نفر، كنارِ ميزى كه از ميخخانه بيرون برده بودند، ثشسسته بود. لوكابوك در آنجا نيز از باده خوردن دستبردار نبود و كيـانى

 داشت و بر همهُ كو جه هسلّط بود، جشتـم دو جته بود. ناكهان يمى مقلدمه از جا يريل و فرياد زد: الرفقا! اون خونه را مىىبينيل؟ بايلد از اون جا تيراندازیى



|سـت.||
 ـــا گـه در را باز نكردند؟ ــدر را مى شكـنيم.
لوكابوكى ديگر منتظر نمانل و بهطرف آن خأنه، كه كوبهُ بزرگًى داشّثـ، دويل و دَر زد. جوابیى نشنيلد، باز در زد. جوأبى نياملـ. براى بارِ سوم در زد، و باز هم سسوت.
لوكابوك فرياد كئيد: „آهاى! كستى توى اين خونه اسـت؟؟"
جوابى نيامل.
 بأريكى، و در عين حال شحكم، از بثشت با زنجير و صفتحهُ بولادينى بستّه
 مى انذأخت، أما أيـن دَر جــنان اسـتوار بـود كـه لرزشدَى در آن أحســاس نمى شل.
بعد از چحند دقّيقه، كو ختن آنهمه خربات ويائى بهآن در، ساكنان خانه را

به عذاب آوردا و دريجها|نى در طبقهُ سوم گُّـوده شـلـ بيرمردى كه سرايلار
 لوكابوك از كوفتن ضربهها دست برداشت اشت. سرايدار گقت: ا(آقايون!.... از ما بجه مى خخواهيد؟؟
- در را باز كن!

- زود در را باز كن.
-باز نمىكـمـ.
 نمى توانست او را ببيند، جون هوا تاريكـ بود, لوكابوك فرياد زد: لادر را باز مىكنى يا نه؟"
 ـ ــرف آخرت همينه؟ ـ ـ أقائيون... من....
سرايدار جملهاش را تمام نكرد. تير رها شُـلده بود. كلوله در زير هِانهُ



 لوكابوك قنداق تفنگُش را در كنار خرد بهكَفِ كو جهه تكيـه داد و گفت:

> „آى!... تمام شد.".

اها هنوز اين جمله از دهان او بيرون نـاملده بود كه دستـى را، هـانـــ ينجهd عقاب، روى شُانهُ خود احساس كرد و و صدايیى شـيلي، كه بهاو فرمان مى داد: (ابـهزانو!)"
قاتل روى گُرداند و جهرهُ سـفيدفام و عبوس آنزُّلراس راديد. آنزُّلراس


كه تِّانجهأى بهدست داشـت، بهمحض آنكه صـداى تير را شَنيده بود، شود را بـ آنجا رسانده با برد.
 يك بار ديحر فرياد زد: پ!بهزانو!")







 حدالت در آورده بود.

 نحواهد داد كه با كلام نمى توان مسـير آن را تنغيير داد.
 آتزُلراس او را رها كرد و ساعت خـود را از جـليقهاش در آورد و بـهـاتل

 قاتل ناليد و كفت: (ابخشش مى طلبم.")
 نامغهوم گفت. بِندارى آمرزش مى طلبيد.
آنزُلراس همهنان بهساعت خود نگاه مىكرد، بعد از آنكه يكى دقيقه

بهآَخر رسيد، مساعت را در جيب جليقهُ خود نهاد و موهاى لوكابوك راه، كه

 كه در نهايت شجاعت بهصف بيكار ييوسته بودند، روى گرداندند تا تا اين منظره را نيينند.





















نكتهايعى إبهامآميز دربارةمر دیب بدناملوكابوكى /

كُمبوفر با صـداى بلند گفت: "ههمهُ مـا در كنار تو أيم. مـا هـم در ايـن سـرنوشت سهم داريم."
 براى اعلام اين مرد بـهضرورت حكــم كـردم؛ امـا ضـرورتـ از ديـوهاى
 بحواهيم بهطرف ترقیى و تعالى بروــم، بايد اين قـانون را قـبول كــنيـم كـه
 دوستى و برادرى نابود شود.' در اين لحظهُ هولناك، شايد درست نباشـد
 ستايش بايد كرد كه آينده بهدست اوست. ایىمرگ! هر هنـل با تو دشمنى دارم، اما ناجارم كه كسانى را بهكام تو بفرستـم, رنقا! در آينده نه تاريكى آمى خواهد بود و نه ضربههایى ترسآور صاغقه، نه نادانى خواهل بـود و نـه
 وجود نحتواهل داشت، ميكائل " هم نخخواهل بود. در آينلده، هيج انسانى



 آيندگان در حِنين دنيايى زندكى كنند.
 مى مانست، بسته شد. لحظاتى در همانحا كه خخون آن قاتل را ريخته بود،

ا. فرمول كليدى اين ردان همين أست، و مفهوم روانكاواته از آن، بهمعناى گـــودن ععده
اُديب الـت (ايو -گ.).
 مبكائيل). ارست

مانند سنگ بىى حركت ماند. نگاه خيره أو، ديگران را بهفكر انداخت كـه دربارهاش، بهآهستگى جيزه هايىى بگويند.
رُان پروور و كمبوفر، در سكوت دست همديگر را فشتر دنل و در كنار
 هـم كشيش، و همتحون بلور، هـم از سنگ ساخته شده بود و هـم از تـور، مى نتگريستند.
 تستخيص هويت هى بردنلـ، در جيب لوكابوك، كارتى بيدا كردند كـد كه معلوم

 آورد.



 است. دوران زندگى اين مرد تبهكار در ناريكى طـى شلد، و در بايايان نيز بهتاريكى يوست.
شورشيان هنوز در اين فكر بودند كه أين محاكمهن غمانتيزيز ختگونه با



 بهشورشيان بيوسته بود.


0
از كوجِهُ پلومِهِ ثا كوى سَنن دنى

صهدايى كه از لابهلاى تاريكى بيرون آمده و ماربوس را بهسنگر كوحهة
 ماريوس يس از آتكه كوزت را در باغ نيانته بوده آلرزوى مرگ مى مكرد. اين
 كليد مركّ را بهدست او داده بود. اين گودالهاى شوم، كه در تاريكى نوميلدى در زير پاى آدمى دهان باز مى مكلد، و وسوسـه انگگيزنل.
ماريوس وقتتى كه اين ندا را شَنيل، از لاى نردههانى دَرِ باغ بيرون رفت. لبروز درد بود و بهجنون نزديك شلـه بود. در فكر و روح خود جـيز
 در سرمستى عشقق گذرانده بود، و حاللا نمى دانست به كجا برود و در كدام راه تدم بگذارد. در اين لحظات تاريك، تنها جيزى كه مسىتوانست او را مجذوب كند، مرگ بود. آرزو داشت كه هر جــه زودتر عــمرش بـهـهايان برسل.
الز باغ بيرون آمل و شتابان قـلم در راه گذاشت. تصانحِههاى ذأور را با خود داشـتـ و ديگر نيازى نبود كه بيش از اين مسلع شـود!


در دور دسست كو جه نإِديد شده بود.





 وبهراه خود مىیرفتند.
 مغازهها بسته بردند و مغازه داران در پياده رو خيـابان گرد آمده بودثنـ و با همديگر گفتوگر مىكردند. رهگذنران در رفت و آملـ بودند. فاتوسههاى

 روايال، دستهأى أز سواره نظام در حركت بودند.
ماريوس مسير كوجه سنت اوتوره را انتخاب كرد. هر جهه از ميدان هالثه



 در اين ميان كسى با صـراحت حـرف نــمىزد، امـا احسـاس مـى شد كـهـ زمزمهأى روى لبهاست.
 اين دستهها بىحركت مانده بودند؛ در ميان رهگذرانـي كـه مسىرفتند و
1.Esplanade
4.Delorme

2Rivoli
3.Laiter
S.Arbre - Sec

مى آمدند، هدجچون تخته سـغگى بودند كه در جريان آب بیى حركت بـاند.


 كه لباس مشيكى و مرتب بوشيلده باشدل يا كلاه گرد بهسر كذاشته بـاشـد؛ همهشان بيراهن و لباس كارگرى بوشيلده بودند و انواع كاسكتها را بهسر
 بيننده أر مى گذاشتنلد و آهستيته مخخن كنتنشان طنين هراس آورى داشت.



 شباهت دانستند كه بهريسمانهايى آوريزان شده باشُند، و سايه هايى بهزمين

 هيجكس جرأت نمىكرد، حتى از روى كنجكاوى، بهآنها نزديك شـود و

 مأريوس در اين ميان، كسى بود كه ديگر اميدى نداشُست و بـى اختيار
 مـنظرر، راهــى جـيدا كـرد كـه از مـيان اردوگـاههای نـظامـان بگـذرد. از

\section*{1.Roule}

 درمىآيد (نرهنگى معين.).
 كوجْهما رأ دور زد، به كو جهُ بتيزى ابتذأى كوجهُ بُوردُونه ديگر جرافیى نبود.




 باز هم بيش رفت رفت.













گوشهه ايستاده بودند.


\section*{F-H / / ازكوجג بلويه تاكوي تند دنى}

مى كرد كوجهُ كنتراسوسيالل اباشد. در أين وقت، كلولفأى كه معلوم نبود از


 شـده به حیثـبم مى خورد.
رها شدن اين گلوله نثـان مى دأد كه در آن تاريكى آثارى الز زنـدگى وجود دارد. اما بعد از آن، ديگر هيجّ هيداييى و ندائى نبود.
 ماريوس باز هـم جلوتر رنت.

چاريس در يرواز جُغد




 اسلحه و ههمات خود را در اين بخش ذا ذخيره كرده بودنل. آن كسى كه در









 1. گوشئ جـــمى أست بهخوانتـهُ رمان نتردام دوبارى (ايو ـگ.).

 ساكن و ساكت مانله بود. در خانهها وحشت و دصيبت حكمفرما بـود.

 در آبهاى كل آلود كف كوجههها، نگاه را بهخود مىى كشيلد. و آن كسى كـه مى توانست الز بالای شهر در اين تاربكى انبوه بنگردد، شُايل در بعضى از




 جسته بودنل.، و ظلمت شـب آنها را بهصوردت اشبـاح هـرأس انگــيزى در آورده بود.





 حقيقت كمربند هول آّررى بود كه آن بهآن مركز باريس را تنگتر در ميان مىگرفت؛ و حلقههاى محاصره استحكام بيسترى مىیيافت.




 كسـانى كه در آن كمين كرده بودند بر خـود مـى لمرزيد. و آتـها كـهـ در دل






 نيروهانى دولتى با شورشيان، مبارزه





 از اين هنگامه نبود.








باريس, در برواز جُفد / هr.

سن مرى بود، كه بهنالهُ انسانى در بستر مرگ شباهت داشت، و در عين حال ماننل يك نفرين، نكوهش بار مى نمودـ و اين بانگ لبريز از نوهيدى و و حسرت، در تاريكى طنين مى افكند و فكر آدمى را از كار مىاندانـاخت.

 خود را ننشان داده بود، و هيتِ جيز هم آهنگّى اين دو يعنى طبيمت و انسان را بر هم نمىزذد. ستنارگان در پشت أبرها نابِلديد شده بودند وآسمان با همهُ تاريكىاش، بر سر اين شهر بهظاهر بیى حيات و بیى بحركت فرو افتاده بود؛
 در آن هنگام كه مقلمات يكى نبرد سياسـى، در نقطهاى كه بارها ثــاهـد
 مكتبهاى سياسى بهخاطر اصول اعتقادى خودها و طبقهُ متوسط بـه خاطر حفظط مصـالح خود، بهيكديگر نزديكـ شده و براى درگيرى آمـاده شُــده بودنل، در آن هنگام كه همه شُتاب زده بودند و اصرار داشتّند كه هر حهـ
 نفوذ ناپذير ايین ثاريس بينواى كهن سال كه در زير شكوه ظاهرى پاريسس

 آدمى و سمرون عالم غيبه، و ضعغا را بهو وششت مى اندازد و خردمنـدان ران را
 آسمـان، هون بانگّ رعد.

> ماريوس بهبازار هال رميله برد.
 كويى آرامش مركبار كورستان، از ام امماق زمين بيرون آمدهـ و ودر زير آسمان



 در سنگر كورنت افروخته بودنلـ.






 نظركرفت.
ماريوس از إين زاويه كوجه شـانوررى، كه در تاريكى فرو رفته بـود،

\footnotetext{
1. Marche - aux - Poireés
}
F.YV / / Sرانتهایى

 جند مرد در كنارى نشسته بودنل و تفنگهايئـان را روى زانو گذاشاشته بودند





 در نظر میى أورد كه سربازى بود سـرافراز، و در دوران جـههورى مــانـــع






 نظامىاش بادود باروت سياه مى شلده و بيشانى اش در زير فشار كار كلاه خود




 كشورش برنذالتُته بود.
ماريوس چحنين مىينداشت كـه حالا نويت أوست؛ و ساعتى فرا رسيلده



سرنيزهماى دشمهن برود. و با خون خود زمبن را گلگُون كند. أمـا مـيدان
 بود غير نظامى.



در آن لحظه تنس لرزيديد












 دستهايش را آتش مىزد.


 فرض كه آلن شـشير در يك حراج بهكسى فروخته شدله باشدل، و خريدار

ا و r. Friedland, Marengo، از نيروهاى يبروزمندانئ نابلنون.

دراتتهاء، داه / Y.

آن را در ميان آهن بارهها انداختـه باشـله بـاز چــنين سـرنوشتى بـراى آن


يكى از فرانسويان را بشكافـد
و در آن لحظه بهتلخى گريست.
هرأسانگُيز بود، اما جز ايـن راهـى نـد|شت. زنـدكى بــدون كـوزت
برايش محال مىتمود.









 فرانسـويالن و خرانسويان، هـن بـايل بـروم و دوسـتانم را تـنها بگـنـارم. امـا وـا

 بهدوستى و بهعهدى كه با ياران خخود داشت، پشت كند و و بـهترس و لرز
 فكر بود كه اگر شبـح یدرش در تاريكى ايستاده و ناظر او باشلد و او را در


 ناگهان سس بلند كرد. گويىى ذهشُ مصغا شله بوده درخشتان شـده بود؛





 كرد. امواججى را در خيالات گوناگون بهطرف او او هـجوم آوردندا بـلـ، بـى آنكه
 هيجتكدام را بـى باسِخ بگذارد.
 تفسيرى خراهد داشت؟ آيا اين نبرد مختصات قابل قبولى دارد و مىتوانـلد شورش را بهصورت وظيفهاى شرافتمنيدانه در آورد؟ در اين نبرد خيزى



 رزمى را تحسين مىكند.

 اين مـاجرا آزادى لبخند مى زند. و فرانسه وقتى كه لبخند آزادیى را بـبيند،

 نرانسويها بدانيمع






 جنُگ عادلانه، و جنگگ دور از عدالت. و تا روزى كه انسانها يكـ رنگّ و هـم

 نكوهش نبايل كرد. جنُع مايهُ سرمسارى نيستت. شـمشيرها در آن هنگًام آلوده خواهد شد كه حقق را، تعالى را، تمدن را، ححقيتـت را الز ميان بردارند. در جننين وضمى، بجنگ شخواه در ميان همميهنان بـاشد و خـواه در مـيان بيخانگان، نادرست و ظالمانه است، و بايد آن را جـنايت نـام داد. واگـر جنگُ از هحدودهٌ عدالت بيرون نرود، خرا بايد يكى نوع جنگُ، نوع ديگر




 مارسل



( Leonidas.) (imolÉn.Y
 سامالن دهد. Marcel.f
 Arnauld de Blankenheim.ه
 Ambiorix.V













 تودهها در همه جا مى خو الهند كه رهنما و و آموز

 رفتار شود. بايل نگاهشان را بـا ارائـه حـقايق آزار داد. روشــنايى را بـايل
Marnix. 9 Aristogiton.1.



 Thrasybule 1f

درانتهاء راه / r.rr




 جامعة انسانى را، كه ظلم و و زور و تعصب و و فشار و و اختناق بر بر آنها سايايه



















 بافت؟ آيا جنگى كه برای رسيدن بهجَنين هدفهابى باشـد بر حت نيست؟

























 تا طبقُٔ اول فرو مىريخت و در آنبا از حركت باز مى ماند.

\section*{فهرست كامل كتاب سوم}
ros كتاب هشتم－بيحارهُ بدنهادا．ماريوس، در جست و جوى دخترى با كاله تمام لبه مردى رامى يابد باكالاه كاسكت
May ..... r．يـ يكا اتفاق
MgV ..... r．مردیى با جهار خهره ．
HVY ..... †．گا ثلى در سرزمين بينوايیى
maf ..... ه．روزنهُ اقبال
ヶィ人 
r90 Y｜0．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．F19 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ّاfysنـى ماند．† \(\ddagger\)H．دادكسترى میدهد ．
10. زونلدرت هحيزهايى را كه لازم دارده مى خرد . . . . . . . . . . .



IfDf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .
144. . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قسـمت چجهارק ـ شـعر عاشثانdُ كوجهُ هِلو مه و
منظو مهٔ حماسى كو حـلُ سَنْ دِنى

كتاب اول ـ مهفحاتى از تاريخ . 10.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y. . دوخت بل كار خردمندان خيزك است، و كار مردان عمل.


|0r• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كتاب دوم -إيوُّين
1059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r.ry / فهرستكاملمكتابيسو

> كتأب سوم - خخانهأى در كو حه پلومه . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 . . . . . . . . . 19•1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19•9............... . . . . . . . . . . . . . . . . .
1919.............................. . . . . .
19YV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lary
¢. نبرد آغاز مى شود
194.
V. V. غمى در كنار غمـى ديگر .
19YA
^. ^. زنجير

كتاب جهارم - يار مستمنلدان باش تا خـداوند يار تو باشل . . . . .



19^1 ا
19^9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994 Y. Y.

ه. كُوزت بس از خواندنِ آن نامه 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vتاب شششم ـگاوروُشُ ． \(1 V\) ．
｜V｜I．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
IVIV ．．．．．．．．．．
IVYV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜V8V ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．كتاب هفتم－زبان بينوايى
IV94．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

V49．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

｜A11 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．كتاب هــتم－شيفتتخى ها و بريشانیى
｜A｜Y．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜AYY．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜イケタ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
F．（اكَب＂）در انگڭليسى سوارى مىددهد و در زبان تبهكاران
｜AH｜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜AF｜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
\＆．هـاريوس بهدنياى واقعى باز مى آيلد و نشُانى خانهاش را
به كُوزت میى دهل ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜ND｜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

كتاب نهـم مكحا مىرونل؟ ． \(1194 . .\). ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜ 1 ｜ 1
｜AVY．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

\section*{نهرمتكاسلكتابسوم / Y. Yq}

> ث. آتاى هابُف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كتاب دهم - هنْجم زُويُن
IANV ا. صورت ظاهر 1^9ヶ..................................................... . . .
 1910............................. . . . 1 .




\begin{tabular}{|c|}
\hline 14F1. \\
\hline
\end{tabular}

194V ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. تازه واردها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كتابب دوازدهم -كُورَنت. . 1404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1900........................... . . . 1 .
 19^1 ..................... . . . . 19^v. .................. . . . . . ه. آماده براى ييكار 1999............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^. نكتههايیى ابهامآميز دربارهُ مردى بهنام لوكابوك كه شايد نام واقعى او لوكابوك نبود . . . . . . .................................

كتاب سيزدهم - ماريوس به تاريكى مى آيل . . . . . . . . . . . . . .

 r.Yя.............................................. . . . .








 شا

 و بكتور هو گ,



, رح
 ISBN: 978-964-6564-01-5```

