

شُبياطين هميثن در جسمـ آن تربانى كه در آن حلول كردهاند باقى

 حلول كند. و خوكان ديوانهوار در درياجي فرو انتندا


در كالبد داستايفسكى، انسانى بزركتر از آن آدم خودبرست





 سامرست موام، دربارة رمانْ و داسناذ كو ناه


```
M4.0.0.0
```


#    <br>  <br> 978-9648-3349: <br>  <br> بر <br>   <br>  <br>  

> TrAF بالج الول:
> هاب دوم: ITAY

تر جعة اين كـاب وا بـه بـراورم
سعيد هويد هككت بيشكشي مىكن.
ييداست كه ابلبس به صعررامان كثـاندهاست سركردانتمان ازاين است.

بر':

و در آن نزديكى كلد كراز بسياري بودند كد در كوه مىجريدند. بس از از او خوامش
 ديوها از آن آدم بيرون شده داخل شفه شدند. جون كرازبانانان ماجرار را ديدند فرار كردند و در شهر و وارانـي آنى آن شهرت


 ديوانه جطور شفا يانته بود.


$$
\begin{aligned}
& \text { جه بـيـارند آنها، به كجاشان مىدواند؟ } \\
& \text { آَوازشان جرا جنين غمانكيز است؟؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { با انسونگرى رابد هبجله میيرند؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هرجه مىجوييم. راه بيا نيست. } \\
& \text { گمشدگانيه، جار• جيست؟ }
\end{aligned}
$$

كتاب اول

## فصل اول

## در مقام مقدمه: جزنيُناتى از شرح احوال حضرت ستهان ترافيمويج ور خاوينسكى

از آنجاكه مىخوامم به وصف روبدادماى بسيار عجيبى بيردازم كه هجندى بيش








 كه ايز حالِ او به علت عادت بوده باشده، يا بهتر است بكُوبم نتيجة تمابيل والا و

1. Stepan Trofimevitch Verkluivyenshy


 با خود دارد كه او را، از هماز آغاز و براى هميشه فريفته، و بعدها، با كذشت





 بروند 3 مواظب باشند كه زير باى او له نشوند، زيرا خيال مىكند كه هعجنان




 نازنينى بود.
حثي كمان مىكنم كه در اين اواخر ديكر هيع جا نامى الز او برده نمیشـده و






## I. Tchandryyer <br> 2. Granowski



كثور فعاليت خخود را سُروع كرده بود ترار میدادند. الما نعاليتهأى ستبان
 آخر جطور؟ آن ونتها نوفانى در كار نبوده و حتى حوادنى





 مىشود و هر تدمس در حساب مىآبد و هر يكـ از سه استاندارى كه ظرا

 استاندارى يشش از هر جيز به آنها تلقين مى شيده است. اكر كسى مى


 هر جند در زمينة دانش... بايد كفت كه... خلاصه اينكه در زمينة دانش كار

 در اواخر دههُ جهل كه از خارج بازكُـتـت در مقام استاد دانشطاه مدنى بسيار



ا

























## 1. Hamu




كشُ شُده است كه سيزده نفر عضو داشته و چیيزى نمانده بود كه بنياد جامعه را متز ازل لازد. ميكفتندكه اين جمعيت مىخواسته است آثار خورد فوريه' را به روسى نرجمه كند. البته هحت اين كفته نيز محل ترديد بسيار است. از تضا در

 مى مـد كه نسـخة دستنوشتهُ آن ميان دو شـعردوست و يكس دانشجو دست به دست مىكثنـه است. الين شعر اكنون در كتشوى ميز هن نيز هسـت، در جلد زيباعى از





 كابب دوم فاوست. اول كروه هدسرايان زن روى صحتنه مى آبئد و بمد همسراليان
 الست و عاتبت هدسرايى ارواحى كه هنوز به دنيا نيامدهاند اما مايلند به دنبا آبند همة اين هعـرايان الثعارى مى وخوانتد كه معنى آنها هيج مفهوم نيسـت و بيسـتر به









if / ششباطين

عمبق داتنته باتند. مرانجام صشنه باز عوض مىشُود و منظرهاى وحشى بديدار
 مییيابد و آنها را میكند و مىمكد و در جوابب يكى از يريان كه علت اين كار را از


 مطلوبش حاصل تُده است.) بعد جوانى با جمالل وصفنايذير سولل بر اسبى سياء به صسنه مىآيد و خيل. عظليمى از مردم القوام عختلف به دئبالس روانندـ اين جوان نهايشُ مرك امست و اتوامى كه به دنبالش مىروند مثتاق وصال اويند. عافبت در 3اليسين صحنه برج بابل ظلاهر مىشود كه جوانانى ورزيده بناى آن را ضمن






 من سردى او را نسبت به خود كه دو ماه تمام طول كشيد از همين ميدانم. آن


 تر افيمويج. او ابتدا سسخت ترسيد و به نزد الستاندار شتانت و با اصالت و صداتت بسيار نامهاى به یترزبورگ نوشّت و از این ماجرا تبرا جست. نامه را دو بار برا براى من خواند، اما آن را تفرستاد زيرا نمىدانست كه مخاطبسُ كيست. خلاصه ابنكه به مدت بكى ماء بىقرار بود، اما من معتقدم كد در اعهاق رنهان دلش احساس غزرد بسبار مىكرد. يكى نسخه از جُنگ مزبور راكه برايش نرستاده بودند از

## IV / Pر مغام مغسد

خود دور نمىكرد ر هحزى نمانده بودكه شـب نيز آن رادر كنار خخود به بستر بيرد



 ضفاى خارنالعادة دل خالى از كينة الوست.

## $Y$

هن البته مدتى نستنم كه ستبان نر انيمويّج هيَ طرف تعدى واقع نشده امست، نقط حالا ديكر به يقين مىدانم كه اكر توضيهانى راكه مىكفت از از او خواستهاند وراند، داده بود مىنوانست تا بخواهد در اطرانـ اعرابش در دانشکاه سخنرانى كند، اما او او









 ترافيمويج در آغاز جوانى او را الز مر بینكرى كرفنه بود و از قرار معلوم، در

ازدواج با او كه زن بسيار جذابى نيز بود، به علت نداشتّن تواناني مالي كافي برائى

















 رياى امروزبان هابي واروارا بترونا بود، البنه الكر بشود محبت



 والاترين و پاكترين معنى تعبير كرد. رابطهاى بسيار لطفـ و نازكمعنى اين دو وجوج بينظير را برايى هميشه به هم بيوند داده بون بود.








 هيهن: به سرآورد و به نول شاعر ملى:

همحیون ملامت مجسم
الى آر مانيرست آزادادى كيشى.












1. Skvoryechniki

جنين الست• روسيه كو مباشّاهي و باوتار بسيار آم دلش را روى مبز میزد.















 بانو به تفصيل بيشترى سخن كغته شود و اين كاربــت كه ميخراهم بكنم.

## $\Psi$






 با واروارا بِترونا، بعد از آنكه صهيمانه درِ دل خود وا براى او هـى
 اين مشتكوبى او را بر ديوار ابدأ به معن مجاز تعبير نكنيد، جنان به شـد

 كجاكه خود شـاهد آنها نبوده باشم؟ از كجاكه خود متشان ترانيمريحِ بارها مر بر

 نكرده است! الما مىشود كفت كه هر. بار بعد از ابن زاريها، يعنى روز بعده آماده هى:ود كه خود را به كّناه ناسهاسى مجازات كند و حتى سزاوار شكنجهة صليب

 نازكسمنجى است و او خود به عكس ثقطه مقابل الوسته، و ثنط به آمدل نزد هن
 خود او شرح هىداد و به يشتوانه امضاى خود اعنراف مىكرد كه مثلز همان روز
 خويش نگه میدارد و به دانشورى و ذؤ هنرى او ححـد میورزد و از او بيزار است و نقط میترسد كه نفرت خود را آشكار كند و ترصـت از آنسـت كه او تركس كند و از اين راه شثهرت ادبدوستى و هنريوثدىاثش را تباه سازده و او به سبب همين تهمتهاى زشت از خود سخت بيزار است و خود را خوار همدلرد و تصميم به خودكشي كرفته است و از او انتظار دارد كه آخخرين كلهه را ادا و ـحكم





انجالمبده بود. و حشت كردم و به التماس از او خوالستم كه اين نامه را نفرستد.

 عاتبتت نامه را فرستاد،

 كاشت. حتى زهانى كه با بانو زير بكـ سقف ماكن بود دست از نامه نويسس

 دريانت میكرد، با زقت بسيار مىخواند، و بس از ثبت تاربِ زصول و نوشتْ





 خيره میماند. تفاوت ديطر آنها اين بود كه واروارا يترونا هيهِ جیيز را نزاموش نهىكرد، حال آنكه ستبان تزانيمويع كاهى به صرعتى عحيب همه حيز را از ياد





 بود هىانتاد و بهد مرامسر ناله را به خاطر مىآورد و تهامى ضُرايطى را كه به نوشتن آن انجاميده بود. آن ونت از ثوعسارى كُ مىكرفت و كاهي عنابش به

Pr / در معام مغلمهـ..

 ويرّكىماي عجبب جسسانى او بوح.













 بدكينه بود هنانكه باور نیى وشدرد در وصف اين صفت او دو ماجرا تفل مىكنم.

## $p$

 روسبه از نثاط مىجوْيد و خود را براى تولدى دوباره آماده مىكرد، بارونى از






















 بارون روا دانسث كه بوزخنبد البنه خفغيفى بر بـ آبروده الما نورأ با با لحنى بسبار


 بنرونا جون بعد از مشايعت باروز به سالن بازكشت ابتدا هند دقيفهاي ساكت

VO 1 - در مام مغتد
ماند و به آن ميمانست كه نكامش روى ميز ججزى شیجويد. اما ناكهان رو بد



نخوامم كرد.







ميدانم كه آن را نيز ذكر كنم.










 را در مقاطعه داتـت, با اين همه رسبدز اين خبر نامتتظر واروارا بترونا را سـخت


تكالز داد، بم طورى كه از مردم كناره كرفت و المبته ستبان نرافيهويجِ مونس























 نر افنهويج را به راستى موجه سازد. واروارا پترونا حتى حاضر نبود اسم خخود،

ستاوروكّنا، را با نام او، هر فدر هم كه بلندآوازه باتشد عوضن كنــ شـايد از جانب
 بعضى شراليطل غيرعادى برإى بانوان بسيار طليعى الــت. هر هند حقيثت كغنهـهابم
 التصه بركر ديم به دالستانشان.
 المت از حالت غيرعلدى حچهره او حلس زده بالثد، زيرا زنى تيزحس و نازكبين
 آنها هشل كذشته ادامه يانت و كغت وكوهاشان نيز شـشونان شاعرانه و دلانكيز بوده تا انينه يكى ششب هون هوا تاريك شـد. و كفتوكوى بسبار یرشور و حالشان وايان يافت دمت هم وا به كرثمى نشردند و به يكديكر بـرود كفتند و در
 شـدند. ستيان ترافيمويج هر صال تابستان از عمارت بزرك اريابى به ايز عمارت كه ثقرياً در ميان بان بود رخت عیككشيلـ به مجرد ورود به اتاق، در افكار




 ايستاده بود موردت زردمُ كبود شده بود. لـبهايش برمم نكّرده بود و



را هركز خزالموشى نیغواهم كو د! ده سال بعده ستبان ترانيمويج، اول درِ التاقُ را بست و بعد اين ماجراكي
 خ: خكى شده بود كه رفنّن و نابِبد شدن واروارا يترونا وانه ديله و نه صدائى آن را

شُيده بود. از آنجاكه واروارا يترونا بعدها هركز. حخى يكى بار اثشارها بيه اين





 منتظر دنباله آن، و به اصطلاح كئثايش اين راز بود و باور نـيكرد كا كه كار به همين جا بإِان يافته باشد. در نتيجه نكامش به دوستش كامى ناكزير حالث عجييى

داثشت.
$\Delta$













Yر /
به سالارى سبيلويش مىمانسـت، يا بهتر المـت بكوبم به تصويرى از كوكل نيكِ'




 ميمانده زيرا در اين اواخر ديُر رغيتى به عملالهُ كاب لدإشت، خاصه در سالهناي آخر عمر.- و هميشة روزنامهما و مجلاتى را مى








 بانسيونى مسشوى خاص دـختران ابطلن ثىرنت و هـين كه ابن تصبوير را ديد به



1. Kukoluak

Toxqucville r
 Paul de Ruck .r نوشنه السـن. هس مر نار لز طنز خرانندكان مسبار داشنـه السـت.
.


 تر افيهوبيج نيز لباسى طرح كرده بود كد با لباس شاعر در تصوير كتاب شعرش


جامه بريتخزرد.
 واروارا پترونا هنوز نكر تصنيفس رسالهاى را در ذهن صىيرورد و هر روز خود را
 بود، زيرا بيشتر و: بيشتر براى ما نكرار هيكرد كه: همثيل اينستـكه امسنادى كه لازم


 او خود بيدا بود كه به هحيز ديكُى چششم دارد. اغلب آهى عميت مىكشيد كه:

 عاتبت دريافت كه كار جدى المت، او المبه اين نكر را برنمىتابيلد كه دوستش از ياحما رنته بانشد و كسى الحتيابجى به او ندالمته بأثد. بـه منظور سركرم كردن او 3 در عين هالJ تجبدبد جلاى نامشى او. را به هسكو برد. زيرا آنها در ميان أدبا و
 برالى درد ستانذ ترافيمويج דيدا نمىشود. دورالن خاصى بود. بادها بوى تازماي دالثتند. ديِكر از مكوت و مـكون كذشته

 روى میداد خبر دانتيند، اما مسلم بود كه به دنبال وتايعى كه خبر شان میرسيد انديشههايِ نيز كد همراه آنها بود انتشار هىيافت، آن هم بسبار فراوان و اين

اهميتِ بسبار دالشت و همين اسباب يريشانى بود. انسان كيج مىيُد و هيّيج ممكن





















 واروارا ينرونا اعلام كرد كه حاضر الست نتريهأى نأسبس و منتشر كند و از آن به



بعد منذ زندكى خود را بر سر آذ كذارد. سنبالن ترالنيمويج خجون كار را حنبي ديد

 را نورأ در دنر دل خويش تبت كرد. البته واروارا بترونا كذشته از اينها مهرك ديكرى نيز براى سفر به پثرزيورى داشي

 ديدار تنها يسرش بود كه در آن زمان سالل آخر دبيوستان را مىكذرانـد

9















مر مغام مغدهـ /









 از ايشان مىنرسند , مسلم بود كه وتشان







 عاجرا ياد كرد اشكـريزان - البته بيشتر به علت طبع هنرمندش ان ان از از سر




 تيزهوشي بوده باثد زيرا نه سـل بعد از ماجرا نمىتوانسست بـالحـامس آزردكى به

آن باز انديشد. والدارش كردند كه، ياى دو سه اعتراضنامه را امفضا كند و و او المضا كرد (حال آنكه خود نمىدانست علبه هیه حيز اعتراض









 شدن دستكاه سانسور بود و حذف حرف نـر ناملفوظِ آخر كلمات و الغاى الفباى







 ببغشابد و از اين نبيل. بـسار واضضح بود كه در اين آشوب فرلران بوده الما جاى ترديد نبرد كه المُخاص شريف، و حتى آدممالى به راستى

## 1. Deniper

?

Pر مقام مغسب... / P0
نازنين نيز در آن ميان كم نبودنده هر جند كه اغلب رنكـهماى عجييى اختيار كرمه


















 نرافبـويجّ به صورت سه رنيق مرنج

 انسران, خامهه اميران ارتش عادت مضهكى دارند كه بكويند لابه الميراتور خودم

## I. Droziluy





















 بسيار جدى كفتندكه موضوع مجلهأى راكه مىخواهد منتنر كند بررسى كردهاند





FV / در متاز شتمهـ
و آمدهاند كد تصصيم خود را درباره آن به او ابلاغ كلند. واروارا يترونا هركز از كسى نتخواسته بود كه مو ضوع مجلهاش را بررسى كتد و تصهيعى دربار :آن بكيرد

 اداره كنثد و خود به سبكواريشنبكى برگردد و نراموشُ نكند كه متیلن
 مر ملاحظه , حسابدانى حافْر بودند كه حت مالكيت مجله را براى او

 خدمت در راه لهدفـ هعگانىא تلاهُ عمكي.دنذ.

 واكن دوى ريلــا الناضم بیمعنى در ذهنم تكرار میشم:
vek i vek i lov kambek
Lev kambek i vek i vek



 چيره مىئود وتّى مىبيند كه انديشهالى تابناكه، كه از ديرباز در ذهن خود






 لرزان و دز نوسـانند الستحكام خوامند بانت و المتوار خغواهند شـد. وكا نه دنيالى ما به كجا خوامد رنت؟

 شوند. حس مىكرد كه مصلحتي لر اين ابست. متبان ترلانيبويج با وـجد بسـار رامى
 علميام خوامم حرداختـه الـا
 مي:توانم فراموش كنم؛ اينجا، در برلين، ههه جيز بادآور جواني الست كه بر باد رفت. يادآور الولين شـادى ها و اولين رنجهايه! او كبامست؟ آن دو عزيز اكنون




 غورد دو بار بيسنر نديده بود. بار اول هنكام تولد و بار دوم اندكى بيش، در





P4 / /
بودى آندرءيفت از كسبة طهر ما بود. دكاندار بسهار بالب تو جهى بود به





 واروارا شتَرونا دوست خود را با بول نراوان روانه سفر كرده بود، سنتان نر افيهويع




 مالى انأده بود. واروارا بترونا اين ناهن اولى او را با علاتش بسبار مخواند و زير عبارت هآن دو عزيز اكنوز كجاينده با مداد شخطى كتهبد و تاريخ وصول نامه را بر
 از دو. غزيز هعسران دركنشتهاهن بودند. در نامة دوعى كه لز برلين رسيد لهن


 .يروفسور ها علاقات ميكنم. با خانواده نازنين دوندالموف' تبحديد عهد كردمامر. نمىدانيد ناديزدا نيكللايونا" هنوز جه دلفريب المـت. به شـا سـلام ممنرساند.



ردع هز هنك , هنر بر اين شبعها حاكم است: همه لملاقت و اصالمت. موسيقى نراوان، شاههابههاى اميانيامي و بحـثهاى خيالانُكيز مرباره رستاشخيز بشريـت و
 تيغ تاريكى بريده. ولى خوب، خورشبيد مم بیى لكههاى تاريكى نيست. واى دوست
 Makar of ses آر " vernx
 لبخند میزدم, وتْت از مرز كذشتم احساس امنبت كردم و اين احساس عبیبي بود،

 حككم تهمى غود را بر زبان راندت עيكى مشـت دروغ و دبنكا اكر شبهجايسَ را تا

 كيست كه به خود اجازه ميدهند كه به من از طريق او بـلام برساند. خوب، بكنار خوشِ بكنراند!: اين عبارتت \#در كشور عاكار و كوسالهمايسة كد در نامة او به نرانسه آهده





1
 خرد آر اسنـاند.



فاضلانه مىشيمرد.
الما خوشكنرانى ستهان ترافيعويِّ عدت زيادي به طول نينجاميد. دورى از از سكوارششنيكى را يشُ از جهار ماه نحمل. نكرد و بد روسيه باز بتابيد. أخرين






 . 1 'rien de plus, mais rrrien de plusl

A

بعد مدتى آرامشى برفرار شد كه میشود كنت طيّ نه سال. تا هعين اواخر ادامهم






 ملك بيرون شهرش. هركز نفوذ و اعتبارش در محافل محترم هركز اسثلن به بابية
 أمينته, -

اين هفت سال اخير، بعنى درست نا يشش از امتفرار استاندار ككونى نرسيده بود.

 بسيار او بودو و هسرش حتى از نكر ارتكاب ععلى كه خوشابند وارو واروارا يترونا


















 بار دوم ملاكى كه يدر خانواده و مردى محترم بود. با اين وصف مالو را با به سبب

PT / مر معام متحبع.






 آناز كار طرف شحبتـ و الحسان بانو میيود. واروارا جترونا به سبب غزور و


 كذامته و تر جيت داده بود به خـمت بازركانِ نسبناُ بانزهنگى درآيد و معلم اطفالث كردد هعراد خانوادة همين بازركان به خلرج مسف كرده بود، و بينتّر در شعام للكى و نه معلمه، و اين تمفيف را بذبرفته بود زيرا در آن زمان ستخت آرزو




 كردد و بعد از هم جحدا شده بودند، هشهون دو نزت مستقل و از قيد عر بيوندى
 جدانیى از همـرشّ مدتى دراز در الروثا سركردان مانده و خدا مىداند كه در ابين



زادكاه خود بازكتنه و در خانه خالـأى بير بناه جسته بود. الـايك باه بعد شاهد

 دوشيزهأى والاتبار نزد او به سر مىبرد روابطط بسيار مردى داثشت. شانوف مبان



 كرده و به عهقايدى انراطى درست قد آنها تُرويده بود. او بكى از آن آن ايدهآليستهالى روس بود كه شرأر انديشهأى آتشين ناكهان در آنها مىكيرد و آنها

















Pه مر مثام مغنعه 1
 خود فكر نیىكرد. واروارا هترونا بعد از بيعارى او جنهانى



 نظاه بو زهبن دو خته بوده با لِخندى ابلهانه بر لب. بعد مم ستخان واروارا هترونا را تاآخغ كوش نكرده، رشته سخنت را در جالبترين جا بويده و بر غخاسته و يكى

 كير كرده و آن را بركز دانده بود و ميز با صرو صصلا الفاده و خرد شده بود و و او خود


 سراغت رفته و يِشُش كمر خخم كرده الست. هاتوف در مسافتى ددر• ته تخهر، تهها زندكى ثيكرد و دوست نـاشمت كه كسى، حتى از ما دوصتانشه صرى به او بزند. در بجلسات خانة سنیان تر افيهويح هميشه ساضر بود و روزناهه و كتاب از ميزبان ميكرفت و با خخود ميبرد تا مطالعه كند. در اين شـبها جوان ديكرى مـ شركت میكرده ويركينسكى' نام كه در شهر
 آتكارا عكس او بود. او نيز سودالى „همسر دومتى، در دل داشُت. حوانى بود با هيأتى ترحم|نكيز و بسيار آوام و كمحرف. كفتم جوانه الها سى مالر داشت و
 و عهد و خخواهر زنش را نبز نزد خود هذيرفنه بو د. همسرش، و بهطور كلى هـهُ

涪

بانوان خانه او به افراطل هتجدد بودند. كِيرم هر فـها و كارهاشان از ظرانت خالى




 ويركينهـكايا در سُهر عا فابله بود






 كاهى با لحنى بسيار ججدى به الو ياسـيغ میداد و دل بسـيارى موارد او را مبهوت


رنتارى بِلراند داشت.
 اين عبلرت به ويركينــكى كفت: هاز اين حيث آنها ههه به ششعا هىمانند. كرحه
 'cher
 آهدو اسـت:


„شـا اعتدال محضرايد و در مر ثـرايطى كد باثبد كلبيتاذ را از آب مىكثبـــ.. البته به شـيو ا خودتانانه
لييوتين از اين حرن رنجيرن رنجيد.






 بوسى نبردد بود از راه نرسيده در خاني









 رتس مستهجن خود ترف كرده بود بريده و با با دو دست بر بر موهاى او جنـى



كه حتى از خود دناع نكروه و در تمام عدنى كه توسط ويركينسكى روى زم زمبن
 مردى محترم وانمود كرده بود كد سخت رنجيده انـيد الست. ويركينسكي تمام شُب زانو









 مرا نشرد و با حرارت كنت:








مدنى در شهر كفنه میشـد كه حلقذ ما كانون شيوع آزادانديشّى و نــاد و الحاد
 ساده و دلیذير نبوده بسبار دوسمآبانه، و بد جانى برنهى خورد: خلاصه بكو و


















 كاهى دربارة منر سخخن موكنت و ستخت هنرمندانه، كيرم حر فـهايشي اندكى
-

ذهنى بود در تاريخ تحول كثّور با ذكر ثـده بود - و از آنها با تأثثر و اكرام حرفـ ميزد،









 هنوز نه مـانون در بحع ما بود نه ويركينسكى

 عجيبيه كه لابد بكى لز ملاكان ليبرال زمانى سروده بو2: دهفانها تبر به دست در راهند

وتايمى هولناك در يـش امست


 لحن مُـيشنتآميزى به ستهان ترانيمويج كفـت


ا سرو2 سرود ملم ابين كثور شـي


 رال، به نشان بريدلب به دور كردن خخود حركت داد.
 حركت انككشت او را دور كزدن تكرار كرد) نه براى مالكان عا فإِدهاى دارد نه


 بردهدارى وتايع نوذالمادهاى روى خخواهد داد، وتايمى از آن نوع كه ليِيوتين و همة به اصـالِ دانندكان و شناسندكانِ الحوال دولت و ملت بِشّبينى ميكردند. ظاهرأ

 خلامه سخت نكران بود، الها روز بزرك فرا وسيد و به خِر كذظت و بعد از عدنى بوزخخند نهوت بر لبان سنیان ترافيمويِّ بازآمد و او ما را با بيان جَندتايى از اندبشههالى نغز و كرانسنز خود حرباره دوحيات دوسها بها بور كلى و دشغانكىهاى روس به ويزو مستغنف كرد
 عهولى مستيم. در كار دهتانكـهاملن هم بيُّ از الندازه شتابب تشان داديم و آنها را مونسع صحبت هعگان و المباب دغدغi اذهان ساختيم و شـاخهأى از ادبياتهاز
 سرهاي بُرشّش آنها را با تاج انتخار آراستيم، حال آنكه دوستاى ردص طى هزار

 بار بر صحنه ديده به هيبجان آمله و توياد برآورده الست كه الامن رالشل را به


را به نعام دهفانان روس هم نميدهم!ه امروز ديعر وتّت آن رسيده امـت كه با
 . Boxquet de la Keine












 من از رفتار سنانان ترافنيويجِ در حيرت ماندم

 استقبلا كرد و با لحنى آموزنده به ما ميكّنت: هدوستان غزيز من، اين نوزادي كه السش را ،مليت، كذايثتهاند أكر به راستى





بهطورى كد روزنامهما بشـلر تش را مىدهند زلمده شده بالــد هنوز هفغلى دبستانى












 نيكتواه و بالنر منك و تغنْنسند 3 هوسدوست ماستت هن هر تدر هم كه بر اين نككه تأكيد كنم كم كزدملم. ها هنوز باد نكر نتهاهم از حامهل كلر مان زندكى كنیم


 كار كنده بايد خودش در كار ابتكار داشته باشدس يمنى با كار خودش تهريه بيدا




 جبره نـد و آنها را مطبِ خو: ساحت

1 as
كسانى خوالمند بود كه نا امزوز به جاى ماكار كزدهانده يعنى معنن الرويأيان و





















 نازكانديشى وحف كرده است به زن بیاءعتناست و در بند درك وجود او نبست.

در معام متعهـ...


 در سال چهل و هفت بلينـسك، كه در آن زمان در خارج بسر هیبرد نامش معرونـ خو2 را به كوكو نوشت و در آن با سرارت بسبار او را ملامت كرد كه "به
 نهى نوانم تصور كنم كد كوكول (كوكول آن روزكار) اين نو ثته... و تصام نامه وا
 تْهيه موافتم آدكارا مىكويم: "عجب مردانى بودند! علت غود را دوست داششتند. آها مىنوانستند برایى علت رنع ببرند، مىتوانستند هصه هيز را در راد ار ندا كتند و نيز مىتوانستند كه هو بـا لازم باثبد بع راله الو نزوند و در بارهالى

 اراجيفـ بجويد..."
الما أينبا شـاتو ن به ميان حرغث دويد.

 چییشان را فدايش نكر دهاند. كر جه براى آمودكى وجدان دلثان را به اين a.

متهان ترانيمويّ به اعتراض فرياد زد: „چحطور؛ الين آدمها ملت را دوسـت


 نمیشناسد؟ اينها از مردم هيع نهى فهميدند. آنها، اصلأ با وانتعبت مردم كارى
























شاتوف، بىدست و با و سنكينحركات بود و خجول , از ابراز محبت كريزالن. به ظاهر جوان خــنى بود اما الز ترار معلوم طبيع بــيار حــاس و دلنرمى

DV / لر ستام شتكهם..

 لب ين و عنى كرد و عاتبـت ناكهان لبختدى زد و كلاشش را كنارى كذاثت و سـر


 دسوت كرد.

## فهل دوم

## هرنس هارى ـ خواستگارى











 نبود بارها اتفاق انتاده بود كه نيمه يبـ دوست ده يازده سالهاش را بيدار كرده

[^0]هرنس شازى - خواسنكاري / 04


 دوستش دارد الـا هيع مسلم نبود كد او ختود نيز مادرش رابه ههاز اندازه دوست

 میكرد و اين برايش رنجآور می:ود. واروارا هترونا در كار آموزڭى و نيز جرورش
 زعان از هر جهت به او اعتقاد داشتد ولى خوب، بابد ثبول كرد كه اين شعلم
 سالكى او وا به دبيرسنان فرمتادند نو بواتي نهحف و رنكـيريده بود و مخت آرام و خياليرداز، (البنه بعدها از حيث سلامت و نيروى جـسعانى از ديكر




 دبكر هركز خواهان لذات حغير ديكر نهىشوند. (و عاثقانى هستند كه انز غم
 میدارند.) به مر تقدير هـه خوب شـد كه مـاكرد

هم جحا شُدند و هر يكـ به راء خود رنتند. دو مال اول دير سمان نو جوان براى كُذراندن تصطبلات به نزد مادرش مىآمد

 و مثل كذثـته آرام و هرآزدم بود. با بـثان تر الفمويج نيز مثل كذنـته با احترامى *حبتآميز دوبرو مىشد اما خويشتندارى بيـتْرى نشان عىداد و از بحت بر سر
.





 درآمد الطلا كش به ندرى كاهش ياننه بود كه در آغاز كار به نصف درآمد



 و ميهو الودريج باكسانى رابطهُ دوستى برقرار كز د كه ماكرش تجديد عهد با آنها را
 زودى شخبر هاى عجيبى به كوشن واروإرا چترونا میرصيد: مهوان ناكهان ديوانهوار


 نسبت به باننوعى از نبجا نقل میكردند كد با او رابطهانى مسرمانه دالثـه است

 تجارز به حيشيت ديאران لذت ميبرد. واروارا يترونا سـنت بريشاندل بود و غصه


 I شغ

P1 / رنس هارى - خواستكاري




 خواند الما با ابي مططالعه آرام نشّد و شباهت






 بعد از تخفيف بسبار در مجازات.








 رنكارنگ محشور است. با اوباش لجنزار جامعـ، جترزبورك دوستى میكند. H با
/ / PY

 فلاكتزدة آنها مهيرود و شب 3 دوز خود را در بيفولهها و خدا ميداند كدام




 به نزد لو باز آيد و هرنس هارى به شهر ما آمد و من اول بار او را در شهرهمن

ديلم , تاآن زهان اصلغُ با او برخورد نكرده دوه بودم

 با نفسى از كُند „دكا بينىوز. الما مردى ديدم بسيار آراسته , ظريفـر فتار و



 دتين واشتندكه نمىشد تصور كرد كه جِكونه توانــتهاند از دتايفى به ايِن ظرإنت
 عههان مهة بلنوان شهر ما را ديوانه كردد بود. آنها دو كُؤه به غايست متهايز بودند.



 كرده است و حتى در زهِنه علوم اطلاعاتى تابل ملاحظه دارد، هرحند لازم نبود انلاطون بالثـد نا ما را به حيرت اندازد اين قدر بود كه عمىتوانسـت دراره: عساتل
or / هرنس هارى - خزاسنظاري


 خوشنون بود الـا اصبرارى در نماباندن ظرافت ذوق خود نشان نمىداد بسيار منوالني بود و در عين حال جسور و در اعنماد به نغس بيهمتا. جوانلن خودآراىى ما به او رشكى میبردند و در كنارش جلوهالى نداتتند. مبعايشّ نيز به نظر من حيرتآَور بود. مو هابش يمش از اندازه سياء بود و نـاله جششهان روشن و براقش




 نيروى بدنى خارتالعادهاش اوصافى عجيب بر زيانها بود. تامتشُ نسبتأ بلند بود و




 هنگال درنده نحاياز شـد.
 مهربان بود و خلق و رنتارشّ كمى به ريرزنان ميانست، الـا از تبارى بلند بود و عيان عتنغنان كس و كار بسيار داشت و به هعين جهت عهجبب نبود كه هر هـئد

 حدرالاترافى روزكار هرصفاى كذشته به او برازندهتر بود تا تصدى امتاندارى در
/ / FF







 الهلاكى خود كند و ظرف دو سه مال درآمد خود را به مبزان يِش از اصلاحات

 رالز خود نور كردهو به او اجِازه داده بود كه آبار تماني در عمارت ديكرى اجاره





نهيواتُـتـ.









80 / 90 /





 نيود عحركى آنها چهه بوده امست، يا به جه بهانه صورست كرفتهاند يكى از
 و بسيار هـريف و ستى سزاوار ستودن بود مادت داششت ضهن مصحث با. با بيمناسبت با ححارت بسيار تكرار كند: هخير آتا، عز بينى خودم را به دست كسي


 بودند الين: مبارت را نكرار كرد، نيكلاي ومبهوالودويجّ، كه در كوشهاى تنها






1. Ciaganor
 :












 كار الحمثانهانى بورا....












 كانونى بِيدا بشود!a اين عبارت را براى امتاندار جرداشختند تا كثايه نيشدلارى باشد
 الستاندار آن دززها در شُهر نبود و براى غسل تعميد نوزإو بانوى نوبيوهاى كه با شرك شوهرش در وضه حساسى بود به آن حوالى ممغر كرده بود، اما هـه عيدانستند كه به زودى بازخواهد كشت و تا بركردد عبالتأ به منظور دلجتوعى و رنع آزردكى از يوتر هاولويع كه طرفـ احترام هیه بود أول با شور و حرارت بسبار برايش كفـ زدند و او را بر سينه نشردند و دويش را بوسبدند و بعد همهُ
 بزركّاشت او بولى كرد آورند و ضياتتى برباكنند و نتط به نخواعشى و نآكيد خود



 جِيزى صورت كيرد؟ جالب توجه اين كه در سراسـر ثتهر ما هيج كس نبود كه اين





 جواب هيز به باى خود فوران كينة مردم شّهر ما به نيكلاى ومبهوالودويج و حعلة هعكانى به او نيز،


جالبتوجه است، زيرا هـه ميخواستند هرطور شـدد در اين كار عمدى

 خود تأميز نكرده بود و بد عكس هـه را بر خهد خود بر برمىاتكيختت. اما از جه رام



 مىدادند.
واروارا پترونا سخت هول كر كر ده بود. بعدها براى سنیان ترانيمويج اقرار كزد



 صبع روز بعد از واتمغ شوم باشكاله، با احتياط الما با با تصييمى الستوار كوثيبده









و از اتاتق بيرون رنته بود.


يرنس هارى - خواستكالدى / \$4
داد كد كرجه بسبار ملايمتر , معمولمتر از اولى بود با ابن شعد به علت برانكيختكى عمومى بر خـئم مردم لانزود












 خانشاتث برود.






 بار با او رتصهد و بعد در كنار او نــــت و سر صحبت را با او باز كرد و و او را
 هضور هدة مهمانها، دست دور كهرش انداخت و سه هار بار بهى در بهى و با

لذت بسلر لبهماى او را بوــيد. زن بينوا از اين. كار او وهشتـ كرد و از هوش
 ميان آتفتكى عیوعى مبهوت عانده بود رنت. او را نـاه كرد و خود نيز كمى

 به او بوشاند
 كه آبروبى به لِيوتين بخشَيلد و لِيوتين توانست به نفع سخود از اكين كــب آبرو بهرهبر دارى بــيار كند
 و سفيد بود و سى سال بيشتر نداشت به خانبٌ خانم ستاوروكينا آهد. از جانب
 هخود ايشان را بيند!


 اول به مـها سلم فزاوان برسانم، تربان! كلرهاى ديشـبـتان خوب خوابيديد؟ و سالا، تريان، بعد از آن دسته كل مر دماغ شـتبد؟

 آكانيا با جسارت بيشترى شصجنان بلبل كرد كه: غايشان در جوالب اين


 c

VI/ / /

هعز نهىدانم از كجا هيدالسست. فتط وتشى از خانه بيرون آمده و يكى كوجه را هم ششُت عر كذاشته بودم صدالى باشـان را تُنيدم كه مر برهنه خوتدشان را به

 خودشانه شها نكخته هم ابز را خوب ميدائند و هعين حرفـ را دربار: شـا

مرزنند.ه

عانبـت دادخواهى نزد استاندار نيز صورت كرنت. مميزكه ايوان آسحيويج مهربان و نرهخوى ما از سفر بازكشت ناكزير بود ئكايات برشور و آتشين اعشهاى باشـكاه را تا آخر بشنود. تزديدى نبو> كه موبايست كارى كرده. الـا كرفن تصشيم آسان نيود. استاندالر مهعانموسـت بير ما نيز كنتى از خويشاوند جوان خويشّ اندكى میترميد با الن معه تمهيم كُفت كه با او حعرن بزند و رانمى|ش كند كه از باخطاه و كاكانفب به جان رنجيده عذرخوامى كند، اما به طريفى كه رغايت خاطر آنها ,ا بد دست آورد و در صورتى كه لازم باشمد حتى كتبأ از آنها بوزش بخوامد و بعل سخيال داشت به نرمی أو را تانع كند كه از ما دور شود و مثلأ براى سطالعه به ايتاليا يا به مور كلى به غخارع مفر كند. در مالني كه الستاندار اين بار

 و عانعى برايش نبود)ه آلِوشا تليانتيكَ



تنومند و ظاهرأ تندرستى كه دوست و همكار سابق استاندار بوده و تازه براكي





















 بشت روزنامعالث سرنهاى كرد. ايوان آمسيويم بينوال، با اعنـاد و كـجكاوى بسيار،

Vr / رنس هارى -
در انتتار شـتيدن راز فورأكوشن خود را بيش آوردـ آنز وتَت حادثهالى روى داد كه تصور آن هـم مسكن نبوده الما از صوى ديكر و به تعبيرى. بسيار واضه مینیود.

 لززه انتاد و نفسش بند آمــ
 آليو

 حيرت كشاده به هم نگاه ميكردند و نمىدانستيند كه بايد بنا به قرار معهول به كـكى او بستابند يا همحنان صبر كنند نيكلا مايد متو جه تردبد آنها شـد و دندازها را با شدت بيسترى برهم نشرد.
 c....



 نكهبانى بر در ملول. تصميم شديدى بود، اما الستاندار نرهخوى ما به قدرى به خـמم آمله بود كه نمعيم كرنت مسنوليت الين امر خخطير را، حتى در برابر والروارا هنوونا خود به عهده كيرد و او را ك غغهبناكى به آنجا شُتانته بود نا توضيهات نورى استاندار را بشنود نهذيرنت، و اين البباب حيرت همكانى كرديد وازوارا


پاكى پلهها به خانهالث بازكتـته بود.
عاتبت هعه چچِز روـّن شـد. جوان زندانى، كه نا ماعت دو بعد از نيمه شـب عجيب آرام مانلد و حتى به خواب رنته بود ناكُهان به جنتب و جوشى انتاده
/ VF

شروع كردد بود به عريده كتبدن و ديوانهرار به در مثـت كوبيدن. با نيروع
 را شكسنه و دمست خود را دريده بود. هون النسر نكهبان باكُروهى سرباز آمهد و كليد آورده و دسنور داده بود كه در را باز كند تا هر طور كه مهكن باشد زنلاني .جزذده را مهار كند و دمست و بابش را بيندد، ديده يود كه جوان در تبى شـديد میسوزد و دجار سرسام استـ. او را به سانه نزد عادرش برده بودند و آن و فت


 الست با اين وصف عفل صالمى ندائته المـت و كارش به الراده نبو 2 المست و شمواهد

 شرمنده شـد. جالب ايز بود كه به اين حسـاب حتى لو خيال كرده بود كه نيكلاى 3سبهوالو2ويج در حال عادى و مـلاهت ذهن نبز مسكن الست شرتكب پتين
 كواه فِيلآنا غافل مانده و تنها توضيِي مسكي الين كارهأى عجيبب را ناديده
 نيكلا دو عاه و اندىى بستوى عاند. يزهـك مئهوركى را از مسكو به رايزنى دعوت كردند. هـهُ سرشناسان شهر به دلمجوِ واروالرا يترونا به خانهاش

 خواهـّ الو را نيز كه براى خداحافظى به خانذ هـه برود و هر باكه لازم باشـد


 وداع بااين و آن مىكرد حالتى بـسيار جيىى و حتى اندكى انسرده هىداششت. هعه او






بيهارىاشّ نيرنكّى بيش نبوده أست. نيكلا به علاتات ليّو تين نيز رنت.
 من درياره هوشعتدى شـا هحه خواهم كفت و جواب سوز ال نكردة مر! بد آكانيا داده بوديد كه به من برسـاند؟ه
 جوابب شها را میتوانستم از بيش بدانم.









 هر حال نكر هاتان مضهكى الست. البته ميفهعم كد اكافيا را نزد هن فرمتاديد ثالز a.الين راو دشنالم بدهيه


 كنیی؟

اششا به آداب و دسوم ملى خخلى باىبنديد؟ه لِيو تِين بيشتر كز كرد.




ترجبه ثدما؛
 زبان جهانی انسانها ترجهه شمه. نه نهم از زبان خزانسوىها! از زبان جهانى
 ;ز انسوىها!


ندارد.







 آن در لوسيه و به وئه در الستان ما به همان اندازه اعثتأد داشـت كه به وهعود خو دش... الن ليهوتين نو جه او رابه خود جلمب كرده بود و الثوى كه بر خاطر لو
.
 (Pholansultc . . در انز زندكى میكتند.

يرنس هارى - خواستكاري / WV
 عميقتر و ماندنىتر بوده الين در حالى بود كه اين آدمه با بورل با با حر "شانهاى،

 جهانى و انسانى شباعتى ولو ظلاهرى داشيا نيكلا كاهى كه به ياد اين بيرو نوريه مى انتاد با تعجب با خود مىكتفت: هخدا













 عاتبت در ماه آوريل همين سلى نامهاى از پاربس به دستش رسبد از
 بود. اين بياسكويا ايوانونا كه واروارا بثرونا هشت سانيا










 به كتته او خيال داشتند در اواواخر ماه اوت به روسيه بازكركادند كذاشثته بود.







 خانواده بسبار ثُرونمندى بودنذ, براسكوبا ايوانونا، كه در ازدواج اولض

1 Pracknyyu
2. Drozadov
3. 1.778
4. Verney

5 Montreus

Y
 ثروتعندي بود كه در كّشته تسمتى از انحصصارات دولهى وا در متاطaه دالشته بود



 هرن نظر از آنجه بعد از مرگ ملهرش (كد از شوهر دوم خود نرزندى نداشت)



 روى نـلاده بود.
ستثان ترانيهويج بشئن زده و نرياد كـيـله بود: مرحبا!
 خود را با انسردكى بسيار بسر آورده بود: واروارا شترونا هنخام عزيدت به خارج



 بازكردد بابد دو ست طردكردة خود را بنوازد، سخاصه اينكه از مدتها ييش با او

 سـله بود. تعهد مالى مهمى از مدتى بيض موجـب وغدغنا شـديل شغاطر او بود كه بيكى واروارا هترونا برهرن ثـدنى نبود از الين كذشته امسانداري ايوان 1. Tuchinu
: lisaveta p





















 روس amie روسى به ديزُه، بعنى مديرى كه به اصطلاح نازه - از تنور - بيرون آمده و تازه ـ

1. Andray Antomvitle van Lembke

A1 / رنس هارى - مغولسنگارى


 „آزار مسني ميزه نه نمىدانم بانيست! "خوْب، بعنى ...
 بيمعندارى مثل آن بفروشد. هعين آدم مفلوك فورأ خود را مسق ثيواند كم





 شروع نماز روزه1 ! آنها , از كليسا بيرون مىكنده يعنى بيرونشان عیاندازد! نتط به الين بهانه كه:
 كزدش كنند. اين الهلاُ جايز نيست. اينها بايد در ساعتى بيايند كه ما شعين




r
r
F

ا. أبن كلمات بريّايِّن روسى r.

 A. و نلر تنـ را نشاتْ هار.




عىیاند:
 من نظر بانوان جاسنكين الستان را گغتم،
 ديكر كراوات تزهز عمزنبدء از كى تا حالا؟یه
 شاصلأ حركاثى راكد بايد مىكنيدَ ردزى شش ورستى را كه دكتر كغته راه ممىرويد؟ه




 شـها با كراوات سرخ زدن درست نهئود... !

 كار فقط مى en un mux*


 درماندكى... و يكى باره سرى مىئوند مبان سرها... حالا تشريف برده الست

سفر... مى سخواستم بـُويم كه هنوز نرسيله تا توانستهاند از عن هر جه هخو استهاند
 مركز رشد كفر معر في كردهاند و او بلألصله شروع كرده است درياره من

تنحقيق كردن
*رالمـت هيكو ييد؟


 نخواهد شـد!
"وانتعأ اين جور كُنتهك



 "avmiment!

 دوست المت... و ظاهرأكس و كار بانفوذ عم زياد دارد اين طور استو


 بكند. هر دوشان از دسيسهبازهاي نابكارنلـهـ







 نشر میكردند و به مههانى مىأوردندش. كـى به خانة خود رامش نمىداد.
اسباب أبروريزى بوده
מدرسـت مـل اين است كه آن خالتر را الآن جلو حشّم دارم."








 هالبنه شما توطلهمايش را خنتى كرديد. اينها نمىدانند كه با خورد بيسماركى

طر ننداه



 ستهان نرافيمويجّ از سر والامنشى كفتة او را رد كرد و كفت: دبله، بكـ احعق

AD / رنس هارى - خواسنڭارى
 هثـايد هم حق با شـا باشد. لِيزا بادنان هسـت؟
${ }^{\top}$ churmante enfant



















 "اجطور؟ با خانم فن لـكه؛
r. دختركـ ملرسـ!

1. دورـت عزبز'

-كارمازينغ داستاننويسى،








 هحقدر مرا عذاب مىدهيد. حالا خه ككابى داريد مى وخوانيد؟" همز... منز...



 حرنسهاى شـا هده وراججىهاى توخاللى اسـت. اين حتيقنى است كه بايد كفتـع *...' Mais ma chère ${ }^{1}$ "كوش كنيد ستهان ترالفبويجّ مز هر جاكه صحبت علم باتيد البنه در معابل
 نتيجه رسبدم،

 ما زيادند. , رلى أخر شزبزما..





 , خرافاتى نبانسّم و همين كناه البته كافى الست كه بعضى ها نا آخخر عهر به من ul puis comme on trouve toujours plas de noines que de " ${ }^{\gamma}$ raison

a.....


 حر فها نهیزنيلد حر ف به اين كو تاهى و به اين كويايى' ثقط بلديد برحرفى كنيد. اين عبارت خيلى بهتر المت از آن حرفـهانان راجع به مستى مبز و آن سرفـها.... " ma fri. chdre o پاسـكال نيــتم. زبان خودمان حرفى كك به زدن بيارزد بزنيم... دست كم تا المروز نتوانستهايم

 از الين جور عبارات بيدا كرديد باددأشت كنيد و... هيدالنيل... ضـن صحبت به ياد
 خيلى جدى!!
,
 *. r
-'checre. chère amica




 بدهم؟ به جاي اينكه كوال نجلمت شخودنان جحع كزدهايد و عادتههايع پيلا كردمايد كه هناه بر شخدا. خودتان را اينجور به نللكت انداختهايِ. بيالاكل و تمار نمىتوانيد زندكى كنيد. جز


 دوستى كنيده آن هم طوزى كه هميسّه با او باشُبدكه


 به... ارثيّهاشر را نتحويل بكيردهـه
 كذشته السـت؟
"trascible mais bon





A4 / هx
 خوهى نبود خيلى بلهم Oh! ciad une histoire bien betc! je wous attenctais, mu bomne amic. pour yous raconter. ${ }^{1}$
 هر ف زدن وتت بسيار است، مهغصوصأ براى شرح اين كتانتكارىها! هـرا وتثى
 شدعايل. واى خداله خه عادتههايى بدى شيدا كر دمايلد! كارمازينف به دبدنتان نهخواهد آمد دستاويزى برائ تخفيف ما الصتغاده مىكنند و شـما حالابمت كه صورت وانمى خودتان را نشان میدهيد. ختوبـ، كافيست. كانيست| خخستهام كزديد آخر بد



A

دوست ما به راستى، خامه در اين اواخخره عادات بد بسبارى بییا كرده بود. به سرعثى مسسوس بر سرالثيب تبامى انتاده بود و واروالرا يترونا رامست ميكفت كه
 بود : به جيزهاى ظريف و زيبا حــاميت بيشترى نشان نهيداد. صورتش خاصيت عبیبى شيدا كرده بود و به مرعت تغيير تركيب مىذأد و مئلذ از حالتى
 مىكرد... تاب تحعل تنهامى نداتشت و بيو سته بيصبرانه مى لوواست كه سركرمش


- / 1 .

كنند. مییايــت هر طور شـده مدام نزد او از ايز و آن غيبت كنتد يا از شايعات





 تمام آن درز و آن شـب را در اندوهي عمیق به سر آورد. كسى را به دنبال من فرستاد و بسيار در تلاطم بود. مدتى طولانى حرف زد و از هر در سـغن كفت،


 يِیْش از آن معصو.
 دلها صفا مىكرنت. اين بار الا. بادهأى نيود و هيدا بود كه شند بار ميل ثـديلش





 «نصونه باثيد و مظهر سرزنش ديگكانی





عى

 حراز جلو آن ايمستاد. بار آخر روى از آينه به سوى شز كُرداند و با نالميدى عجيبى
 آرى، به راستى تا آز زمان، نا همان روز به عكِسِ واروارل بتروناه كه هر
 يكى چیيز متقد عانده بود و آن اين كس منوز براى دل زنانه دوست خود مردى جذالب است. و بر آن اثئى انسونى دأرد. يعنى نه فتط در مششم او مبارزي تبهيد شده و دانشُمندى معروف است، بلكه همجنين بر او جاذبةً مردى زيا اعمال فيكند. ايِن باورِ دلنواز و آرامينشش مدت ييـت مال در دل او ريتـه كردء بود و شـايد دست شـسن از آن برايش تلزتر از انكار اعتفادات ديكُش بود. آبا او آن شب، نرا رسيدن آزهونى عفيم راكه در آيندعاى نزديك در راهش بود از بِشٌ احساس میکد؛

اكنون به تقرير واقعهاى میبردازم كد نا اندازءاى از ياد رنه است و در حقيقت شرع عاجرامايم با آن تروع ع میشود

 انتظار ورودشّ را داشتند آمدند. ودود خانم امتاندار بهطود كلى نأثير قابل
 از اين سیخن خواهم گغت. اكنون الـ همينتدر مىكويم كه برامكويا ايوانونا براى

واروارا يترونا، كه با بیصبري منتظرش بود معمايى با خود آورد كه اسباب




داشت.)















 دو سنى ندايثـتـاهِ
 بود كه مبانة ليزا و نيكلا به علتى يُكرآب مـده الست. اما اينكه كبورت ميان آنها
 تصوري نداشت و تهـتهانیى را نيز كه با داريا باولونا زده بود سرانجام نه تیط

Ar / غنس هارى - >>السنكارى

 خلامهه نتيجهايى كه از اين كظفتوكو كرنته شد بسيار חبهم بود و حتى آمبنته به






 را به خاطر بسبارد و هميشه او را "يروغسوره خوانده بود.
 همه جهوانها، خيلى زبر و زرنك و هرورو و تحفهاى نبود. الا ابنبها ليزا كار خيلى
 كردن، به اين خيال كه سحـادت تيكلاى وسيهوالودويج را تيز كند. كرجهه من زياد


 نشله، يا اعتنايى نكرده باشد. الا اين كارشي غيظط لبزا را تيزتر كزد. جوانكى آنبا
 را كذالثـت. مر هر موضوعى با نيكلاى وصبهوالودويِ بڭو مكو و دعوا مىانداختت. بعد متو جه شه كه نيكلاى وصيهوالو دومي كاهى با داشـا حرف مهزند

 تعريغش را میكنند ديكر سير شـه بودم. خاصبتش تفط اين بود كه دندان درد


4P /
زُنو ماين درد دندان است. خاميتش همين امت. آن وتت يك نامهاى از كنتس براى نيكلاى ومبهوالودويج رسيد و او نورأ ما را كناشت و رنت. يكى روزه

 بود. وتى نيكلاى وسبهوالودويج رنت او مم درهم رفت و همهاش در فكز بر بود.






زياد طولش لدهد و همانطور كه وعده داده زودتر بركردد.






 واروارا بترونا هصان روز ناسهالى به نيكلا نوشت و از از او خخوالمش كرد



 از معان وتى كه در ثانسيون بود بيش از اندازه الحساساتى بودا نبكللا كسى نيست


هرنس شارى - خولستُّارى /
كه با نبشخند يكى دختربحهه از ميلاز بيرون رود. اككر به راستى رنبتشى در كار
 خود آوردهاند و مشل يك خويش در خانهشان ماندكار شـهـ دربار ذ داريا هم


مىكند. كه نمى خخوإمد بكو يلـ...**
واروالرا هترونا تا صبع ردز بعذ طلرحى در مس برود.ده و بخته بود كه از طريق أن دست كم به اين ابهام يكباره بابان بیثشّد. اين طرح از ايز حيث كـ ناكهانى بود جالب تو جه مینبود. به دشوارى ميشد دانست كه هنكام بروردن اين طرع به


 كد اكُ بعبد بنـايند كناه از من نيست. اما بايد بار دبكر مخاطرنشان كتم كه مبع






 واروارا يترونا فقط ديد كه دأنـا هندارى خخـنه به نظر میرسد و مـاكتتر و


 مشفهو مأ از وهع طبيعت
 خانواده دروزدن با كيفيت زندكىاثي با آنها نكرد كنار او جشـت مبز كو بیكى

نتشسته بود د در كار كُلدوزى كيكش ميكرد. نيم ساعتى با صلأى آرام و يكى آهنک الها لندكى فنعيف خود حرن زه بود كد ولروارا بترونا ناكهان رشثة كلامـّ را بريد 2 جرسبيد:

 צاروارا بترونا انداخخت و جواب داد كه: لانه، هحيز خاصى به نظرم نسىرسـلنه
 منگينى نمىكند و هيّع بارى بر روحت اححساس نميكن.؟



 كنيكه


 مغت امت. تو دختر عاتلى ڤستى و نبايد در زندكى الشتباه كتي. اها بكويم، او هنوز مرد جذابي. امستـ. ـخلاصه منظورم ستتان تر افيهويت است كه نو هـيشه احترامس هىكذائتهالى| هاز؟ي
 رويش هم به شـدت مرغ شـده بود






يرنس هارى - خواستكارى / 4V


 مردهاى خيلى بدتر از او هم كم نيستند. من كه تو را به هر مرد مفلوك




اين. جور براي من جبهه كرنىىي،
داشطا هعجنان ساكت مانده، كوشُ میىداد.



 داشا سرى به تصديق تكان داد.




 نهـت خواهد زده بيش هر كس و ناكسى دركوشى حرنت را خواهد زده از در دست


 اكز نتوانى مجبورش كنى بیعرضهالى. أكر تهدبد كند كه خودش را را به كار خغوالهد
 باز نكعدار . بك وتت ديدى به سرش زد و بلاهى به سر خودش آورد. از اين جور

19 / ثـبلكين
آدمها هيليج كارى بعيد نيست. خودكتي اينها از نهور نيست، از ضعف الست.






 حيزى بكو!
 است شوهر. كنم؛ میكنم؛
















هرنس مازى - خواستكارى / 19






 دعوت كند. اما اكکر يشش از يكى بار آمدند راهشان نده. بيرونشان كن. ولى نگران

 غير از اين هغت مزار روبلى كه، اكر عانقل باشى از همين عالا در در دستت ميماند

 دهانت را باز عيكنى و بكى كلمه حر نت میزنی؛" „من كه كفتم، واروارا پترونا!

 شـطا حرفى زده امتک
 واروارا خترونا نورأ از جا برخاست و شا شال سياهش را بد ها جالاكى بر شانه







 اححق و نـكـنشناس! هترم را بياور!!


ستيال نوافيهويج رفت.

راست میكفت كه حاضر نبود داريا را با خغت مُوهر دهد يا غرورش را بَابیال
















،رنس هارى - غوالستكارد / 1.1


















 ليزا ديكر در اين درسرها شركت نكرد و دانـا تنها ماند. وفتى براي او او معلم كرفتند


 واروارا بترونا سـ ميز بودند و او با دختر جوان حرن زد و از جوابيمايى كه

دالـا بد پوسشماى او داد بسيار خوشحالل شد و سرانجام بيشنهاد كرد كه او را با ناريخ ادبيات روس آشناكنده طبث برنامعاى وسيع و جدى. واروارا تنرونا الر را از بلبت اين نيت تحسين بسيار كر2 د از او سبا






 هربوط است به سه سال يش از آنكه واروارا يترونا به فكر شـومر دادن داشا بيفتد.






 فراموش كرد لباس خود را عوض كند و ر همانطور


بسيار كنت:
"ama lxanc amie! : "تنهايِد؟ خدا را شُكر! از دوستانتان بيزارم وای جغدر سبگار میكثيد! يناه
 " سانته اسـت








 بايد جارو كنى!ه : جحون به سالن وارد شدند النزود: هدر اين سالتتان هم كه آدم




 آتدم.
واروار.


 كانجكنفه تو صيع داد و به هشت هزار دوبلى كه او به آن احتياج مبرم والدت نيز
 ترافيمويج از حبرت كشاد مانله بود و سشخت به هيبجان آمده بود و ستخنان واروارا هترونا را مىشنيد اما نمىتوانست به روشنى نكر ككد. فیخواست جيزى
 همان خوامد ثـد , اعتراض يا منالفت كار بـحاملى است. خلاصه ابنكه او بى جحون و جحرا هم اكنون مرد زنذارى است.















 كمجرأنى مـتيدإ،
هـ ولـ آخر- من ديكر بير شدهامب"،




 مهبت حــت. از اين كذئته مقردى داريد كه شن وظيفة خودم مىدانم تا آخر







 المبانيا وا شُروع كنمـ...
"هخوبا ثهيينيد، چه تصادن مباركى!..."
 "از بابت او خاطرتان آسوده باشـده و لازم هم نيست كد كنبكار بالثبـد البته شها خودتان بابد از او تقاضا و حتى به او التماس كنيد كه به شها انتخار بدهد. مینهـيلو اما نكران نباتشيل، من هستم از ابن كذظته مىدانم كه شما او را دوست داريد....
 اما فكك وحشتناكى در سرش هيدا شـده بود كه نمىتوانست با آن كنار آيد.
 كع شـا دوزى تصهيم بكيريد هرا به... زن ديكرى... بدهيلاه

 زن میكيريد؟• oni. j’ai pris un mor pour 'run aulre, mais c'ess égan!


1. بله، من كلمات را ناببها بكار بردم, دلُ هِه فرت مركند؛

واى خدلا، اين دارد غشَ هيكند. ناستابيل، ناستاسيا، آب بده!ه


برداغتت
هيِيداست كه حالا با شـا نكىشود حرفى زد.
"' muit oui! je suis incapuble... " "بله، تا فردا نكرهانان را بكنيد. در خانه بمانيد و الكر اتفافى انتاد بده من خبر


 آخر اين جه وضمى استى ناستاسيا، ناستاسياهـ
 تازهالى يِّر آمده بود.
$A$

آنجهه تاكنون ملك ستهال ترافيمويجِ ناميديم (ملكى بود به حسابِ تديم





 از آن بود، و خدا مىداند هطورر به اين ترار رسيده بودند. البثه اين هزار روبل را

واروارا چترونا مىنغرستاد و ستهان ترافيهويج به تدر يكى روبل مم در آن شركت












 بترزبورگ ديده بوده زمانى كه هنوز دانشجو بودا). اين ملكى در آناز كار مرار سراسر





 به آرمانهاى بلندى نظر دانـت. فكر بسيار درخشـانى در ذهنـُ بيدار شد و آن


$\qquad$
 از شادي كريان عحكم بر سينه بنشارد و هصش حسابشما را به اين ثشكل بيندد.
 طرحوار به واروارا تتوونا ارانٌ كردن و نيز به كنايث به او فهمانـن كه اين كار به روابط دوستانغ آنها... و



















فرارى اسـت.

هرنس هارى - خرالمنكارئ / 1.4

 احساسمى است و من وتم: او را در هترزبوذى ديدم و با بحوانان امروزى







 شده امست. جدأ عجب روزكارى است!



 جريشر نبود، يلكه ظاهرأ شُخصى به كارش





 هیه میشدء
























 آلهانى راكه بيست سال يسش از دنيا رفته بود بيرون آورد و مويان از او برسيد
 انكارى مـُاعرش مشتل شده باشــ آن وتْ غبار غم را اندكى با مى از دل

 غام خود كاوات بست، باكمرانى زيبا و لباس يوشـيد و خود را با دقت آرامـت رو مرتب به جلو آينه میرنت و سرالِّى خود را در آن برانداز شىكرد. به دستعالثـ تملر انثاند. البنه نه زياده ولى همينكه واروارا بِترونا را از يِنجره ديد





 نزنيد و هز هم ساكت سخواهم ماتد مـالروز تولدتان نزديكى امت. عز و او به ديدنتان خواههم آمد شـها تر تيب يكى عحرانه را ميدهيد با بهاى و شـيرينى. اها خواهش شيكنم بساط شـرابب و مرابب پهن نكنيد. اصلغ عن خودم هر كار كد لازم باثـد هىكنم. دوستانتان را دطوت كنيد. در انتخلمب آنها هم خودم كمكتان



 بيسروصدا... حثى دو نغرى ميتوانيد بلافاصل بعد از مرامسم عتد ستر كوتاهى،
 تا آن ونت حرفى باكــى نزنيد.
ستهان ترافبهويِ حيرت كرده بود. مِن و منى كرد كه مكر همشود، او بايد با

 *..... نباشد داماد كه كاملا منگى شـده بود زير لـب كفت: "تحطور خبرى نباثـد؟"
**هور ندارد! معينطور!... بايد بيينم... به هر حال كارها حعه هـانمورى
 كارى نداثته باشيد. هريجه لازم بالُد كفته مى مود و هو كارى لازم بالشد صورت

 الستت. هز هم ساكت مىماتم.a
 آشفته الست. مثل اين بود كه آشادكى بيش از الندازة مثیان ترانيمويع او را به
 بعضى جنبههاى دبكر موضوع را ابدأ در نظر نهيكرفت. به عكس كمكم دأشت


 جالب است، عالى استا عُنيديد جهه مىكفتى اين قدر میىكند كه مز: ديكر زير بار نزوم. آَخر عن هم آدمم: مهكن اسهت صبرم تعام شود... وـ... از همه هـيز صرفـنظر



 حئيت غودم وظابفى دارم عي اينجا دارم خودم را ندا مىكنم نمىدانم او املغ ايز را میفهد؟ شابد به اين دليل به ابن كار رضايت دلدم كه از زندكى عير شدمام
 آن



 forcal اعدام اليستانده بالثنداء
اما در جين حالل از خلال اين نريادهاى شكايت جيزي شنيله ميشدكه زنـى


فهصل سوم
گناه ديگُ

بك هفته كذشتت، و بلاتكليفى رنمه رفته بيشتر مىثد اين را هم بشويم كه ابن هفته نانرجام

 در اين هفنه هيجِ كس را نمىديديم و بيوسته تنها بوديم. الما او حتى از از من شـرم




 از خانه بيرون میرفت.
 و مر تلاشى نيز كه میكرد اطللاع درستى به دست نمىآورد. با زن آبندهامث نيز

كن 110 / 11

هنوز ملاقاتى نكرده بود و خبر نـامثت كه آَا سرانجام زنس خواهد غند بانه و حتى نهىانست كه در اين داسدان هصبقتى وجود دارد و او بايِد آن را جدى تلقى

 به او نو.شّه بو2) به صراحت تفاضها كر ده بود كه بو تثا از شركونه ارتباطى معافش بلارد، زيرا سخخت مشنغرل اسست با او در عمان بكذارد و براى ايز كار در انتظار فراغت بيسترى المـت و وتتي ايز فرصت به دصت آمد خود به او اطللاع خوامد داد كه بيايد , كنته بود كس

 آن را به عن داد كه بخوانم





 مز در كنار خود هعان تدر محتاج بود كه به آبب با هولا اين رنتار او عزت نفس مرا الدكى مىأزدد... البته صن مدتهها بود كد اين راز


 بدكّانىماى او بيزار شـدم، - و بايد التزافـ كنم كه از تنها رازدار او بودن نيز ديكر خسته شـلـه بودم - و از بسياري ثـور در دالورى بر او زياده سختكيرى









به نفصيل بياذ عىكرد







حساسيت خالى شده. زغد به خشم مى آيذـه
 را بر آورديدهـ*




 بدخلقتر و ترشروتر از بيش شـر


 علاقهمندندن بهطورى كه حتى از سال ار جويا شـدهاند و او خود نيز هر روز از

Siv / كان ديكري
شوق ديدار آنها سغن ميكذت. از ليزاوتا نيكلايونا با جُنان اشثتياقى حرف شیىزد













 حدس بزنيد كه جِثدر كاهـ از دوست بنوالي خود به مبب سعاجتش در كوشه كيرى بيزار بودم.

 بكذارند او خود امرار داشت كه نامهأى به بكى بكثشان بنويسيم و از آنها






/ IIA


 او ينهان دارند و همين كه از خانهاش بيرون آيم او در شبر دور خخوامد انذاد

 از دو ستانى كد هن ديده و شسطلع كرده بودم شنيده الست. الها عجيسب اين بود كه او نه
 خواسستم از او, عذر خواهي كنم كه زودتر به ديدنش نرثتهام حرت مرا بريد و نورأ


 "موضوعهاى تازهأى برائ بحثس آورده بود و از تشكيل جبهُ مخالف الستاندار
 مينهزدنها براى اليز با آن زبينده استت يا نه و از اين تيمل حر نـها! ربع ماعتى
 يابم. بايد اتزار كنم كه توانانع خاصى والشت در عجلوب سلاختن و عیبور كردن





 حسادت بود. هـان شُـب، منگاهى كه ماجرنى ديدار آن رنوز صبح خنود و
 لو سـخت بريشان شمد و از من هرمسيد: "ليهو نين از موضوع خبر دارد يا نهعه و اين

كُنده دهُرى / 119
 نداشته است كه أو به اين زودى از ماجرا باخبر شده بالثد و كسى نبوده كه ليم تين


عاند.





 يشيمان است از اينكه زبانذ خود را در اخختبار نكرفته و اين كونه بدكمانىهاى خود را با من در ميان كذانتنه امـت.

## $r$








 داستازهاى اول كارش كه شعر مصض بود و از از تكلف تبليغ باكي. آخرين دامتاذهاينى راكه ديكر اصلًا نمىيسنديدم

به طور كلم اكر به خود الجازه دهم و عتيلهام را در مبحتّى جِنين ظلريف بيان كنم،

























كشا دشُرى /

از اتاتشّ بيرون نرنته با موهنترين بیاعتنامه، متل هجيزى در حد خاشاكى با مكـىى، ثراموشي كندم او ايز شيوه را به رالستى نشان والاتزين و ظريفترين آوابجانى مىدانست. هر جند به آواب معاشرت و ظرايف آن آكاهى بلكف تسلط بسيار داشت به ثلرى خوديسند بود و خوديسندىاش خنان عفل از صرش ميربود كه نخوت نويسندكى خود را حثى در شجالسى كه كسى خريدار هنرشى

 شیىو شِيد تلانى كند.
 مدعى بود كه در بيان شاعرانه بسبار توانانست و روشزدلى و تيزي بصيرتش در وصف احوال نغسانى النسانها نظير ندارد. خخزاسته بود غرت نـدن يكى كتشى مــانربرى را - جايى در سواححل انگلستان كه خود مُاهد آن بوده بود - و نجات غزقشوندكان و بيرون كثـيدن اجساد غرت شدكان را وصف كتن. يیلا بود كه


 ايـيتاده بودم. دريا و تونان و صشخرهها و تـخته هارههاى كتتى درهم ثـكـته را
 كر دام . هه كار داريد كه به ايز هادر غز بازواز بى جان خود مینشارد نگاه كنيدء مرا نگاه كنبد كه تعهل تماشاي اين صهنغ نجيع را نداثتم كه روى از آن كرداندم من بودم كه بلكـهايم را خرو
 كارمازينف با سنان ترانيمويج در ميان كذاشمتم او را با

 كمك ستِّان ترافيمويّى شـدنى است، زيرأ آن دو زمانى با هم دوست بودند. در اين

R / IYY
حال بود كه يكى روز ناكهان بر سر شهارراهى با او روبرو شـم. نورأ او را
 الستاندار در كاللـكه از خبابان میىنـدتند.

 سلقهماي ظلريف آز از زير كلاه مسيلندر كُردُ بيرون آملهه و كنار كوشاهاى
 نازك بلندى كه برهم مىنشرد، و از تزوير بسبارش حكايِت مىكردا و يينى كونته



 سردست و يقه ناسِر خود يرِاهن 3 دكهههاى لباس و عينكـ دصتىاشى كه دستة آن








 "


كناه دبكرى / IYY


 و بار ديكُ مرى نكان داد و به رامى كد كفته بو2م رنث. نعيدانم هرا بن هم





 مىكنم كه او همين را از من انتظار داشت. البته عز نورأ به خُود آمدم 3
 بو دم شـد و با حهان لبخند زشُتش حركات مرا دنبال ميكرد. آن وتـ كارى كرد كه هن هركز فر اهوش نـيكنم.





دالذتم خم مىشدم كـ آن را بردارم كاملأ يقين دارم كد آن را برنداشـنم الـا حركّى راكد شروع كردم ندیشد انكار كرد و یْنهان دامُتن هم نبود و در نتيجه از ححاتت سرخ شـدم. الا بردكـ معار استنادهأى راكه ميشده از هـمن حركت سز كرد.

 خم شد و آن را برداشت و بار ديكُ سرى به سوى ين تكان داد و به راه خخود رنت ر مرا عثل آدمكى كول بر بـا كذاشت. كرجه كيف را برنداهته بودم هثل اين بود

شها / / شالطين



 مهـنه را برايش بازى كنم.

 منكي كه بيدا بود ابتدا آنحه ميكويم نهيانهـد. ولى همينكه امـم كالرمازينف را شنيد سنخت بر آتْفت.
 كتيد، بخوانيدلا بخوانيداه
 نومُته شـده بود از آن برداشتت و روى ميز انداخت، همه از جانب واروارا هترونا بود ياددأشت اول مريوطل بود به سه روز بيشن دومى از روز كذشته بود و

 نُخانی و هيجان و حتى از وحشـت اون كه مبادا كارمازيتف فزاموش كند و بس ملاقاتش نرود در يادداشت اول كه عربوطل به سه روز چيسُ بود (و احنمالًا جهار


 بزثيد و نه به كنايه مرا به يلاش بياوريد.

SuA / كثاه ديكرى

يلمدأثـت روز يوش:

 "

بادوأتــت آن روز:


 تا آنها كارشان را مىكنند در آشدزشخانه بهانيد. يكى تالى بخارا و دو كلدان جينى
 تنيه ${ }^{\dagger}$ را هم


 علمى خيلى ناضلانه با او حرفَ بزنيد و لحنتان طورى باثـد كه انكارى همبن
 g.






 1 Famourhia
 آمدذ يا نيامدن كارمازينف باثـد اما جواب نامدهاى مرا نعىدهد تماشا كنيد،








 الـ

 آن وقت مـايد همه را، تمام نسل جوان



 ناكهان در حالتى غير عادى مر برابر من ايستاد و با با غرورى تسبآلود مر مراياياى مرا




Nikolenkn r
$p$ -


كتا, مِيكرى / irv
نداشته باشم كه جايم كه سرف و اصل بزرك أزادادى و استقلال اخلاقى حكم كند








جواب بدهيد. بارر میكندد يا نمككندك،



 حتى رنـگ از خهرهاشر بريد










$$
\begin{aligned}
& \text { در عهان لحظه ليِو تين به انتاذ وارد شَـد }
\end{aligned}
$$


 اما رحشُتش به راستى غيرعادى بود و من بر آن شدم كه با دتَ مرالتب هـة الحوال باشم
همان كيفيت ورود ليونين طورى بود كه با وجود منع علاكات اين بار از سر

 خئك شده بود نوراً به صدالى بلند كنت



 تازه خخمت ابشان بودوانده،

 كذاشنر او را.ه


 ششا كا عازم بيرون بوديد عجيب المت! به من كغته بودند از شـدت كار ييعار شدهايد. هبله، بيمارم و همين حالا مىخواستم كمى بروم بيرون هواخورى من....

كناه دبكرى / IY4

ستهان ترافيويج حر فت خو2 را بريد و كلاه , عصابش را ردى كانابه انداخت و كمى مرغ شُمد.
 بيست و مفت هسُت سال، و آراسته بود، با بلاسى آبروعنهانه. اندامى باربِك و
 بو.s الا برتى نداشت. دلیشُول و وريشان غاطر به نغر مىدسيلد بريله بريله حرنـ مىزد و كنتههايثر از نفر دستورى كاملخ مليس و روان نبود. كلسات را در

 ختسنرد است. صندله حصيربان را تقريبأ نا ميان اتات كشيد و روى آن نشست بهطورى كه ناصلهاث از ميزبان و شيههان، كد روى دو كانايه دوبروى هم نشـسته


 غهم اينبا





 مىداد. به نقَرم آمدكد الوتاتش از بابمت هیزى تلغ است.

 ميشتاسيد!

.

 ديديد حالش جحور بودءء آتّاى كيربلف باز با عجله، نا خود را نخلاص كند، به اخختصار كفت: پعيبى




 كه... وتقى در بترزبوزگ از او جها شـم ... خلاصه ابنكه او را آدم حساب نیىكردم فوقالعاده سحساس... و خيلي توسو. وتتى مى خوابيد جند بار جلو شـمايل متدس

 on petit idion يعنى والا


مىكتيـد روى بالثـ؛







 * متل بكى بحنْ احعز!
|r| / كن大

 "




صهيهي :ون دنـ
 برسيلـ: "! pauvre ami
 *ـي










 نبود.


1. Benayavlyenshaya
 نعيشناسم.
 بينوايم ;ا

 norte Sainte Russie در مازوارهاش (اصم دییكى نسى خواضم به آن بدهم) حاصل تحولات شـديد در


 بدعم كه او از روسما هيع نمىداند. و علوه بر الين....






 ر رسيدهاند.
مهندس ستخت برأثغتت و با خشنم زير لب غريد كه: هالين حرندها را شـعا



r خاكى باكـ ريبي (ر;مبئ شتدس)،

لبيونتين آشتكلرا از حر فساني كه زده و نتيجهانى كه به دست آورده بود لذت
میبرد
هاخيلل عذر مىخواممه شـايد در اينكه ائر ادبى شما را رساله خخواندم الشنباه






 همه ماكت ماندند. آثأى كير بلف عانبت با متانت كفت: هأينها هعه عين درى ورى المت. اعكر من




 -بكنم ستبان ترالفيمويح نتوانست خوددارى ككد و كفت: هو شـايد بهثريز كار هعين با بأـد


 مربوط نيست. حهار صالـ ليوتين مضحكى مىداند اين كار را و به آن مى مخندد. من مینهمم و نكاه نمىكنم. من نرنجيدهام از او و نقط عصبانيم از ابنـكه ملاحظه

 اين دليل نيــت كه بترسـم كد به مقامات دولت از من كزارش بفرستيد. خواهسُ

 خندة معشولى خخود را نراموشن كرد.





 ستهان ترافيبويج با نيكخواهى و بيشتاب دست او را نشرد و :هواب داد:

 هدفهاتان از صردم كناره كر نهايد د روسـه را از ياد بو.دهايد خواه ناخواه ميان
 عجبب آيد و ما هم بايد. احهـاسى نظلير مدين نسبت به شها داشته باشمه. ولى



 , ناكهلن به خخنده انتاد. خخلدهاك بسيار روشن و بانشاط!



كُمثاه دبُرى / ITO

هي:ماليد ر من در سحيرت بودم از أينكه سنهان ترالفيمويج از جه هچيز ليووتين اين

$\Delta$
 رإيسين حرفـهاي ناكُنته مانده و محبتهاو ابراز نكرده را ميان خخرد مبادله ميكنتد و بعد با خوبى و خوشّى از هم بحها مىشونلد، لِبو تين كه ديكُ از انان بيرون رنته بوند به اصطلاع سرباعى ناكهان درآمد كه: *مخفى نیاند كه علت عبوس امروز ايهان ايز بود كه امروز صبع با سروالز لياذكين بر سر رنار او با خخواهرش دطوا كرده بودند. اين سروان دצزی دو بار،






 جناب سروان صدايش كنند.

 لابله -ويركنـنـكى|'










دالثتيد و اين موضوع به تصادف بر زبانتان نرنتـه













 دوازدد روز يبش بايش برهنه بود و حالا به جشُم خودم اسكناسيهاى صد روبلى

STV / كماه ديكرى




 به ساختمان جنبى!


 مطالب سركث وتايع يشت بِر آخر براى جهى، مهندس اخمم درهم كر.د و اندكى سرخ ثد و شانه بالا انداخت و به راه انثاد كه بر.ود.


 تفل كنيد؛ ايز بيركويىها خيلى احعقى امست!ه







 يس ديكر میماند براى بعد بريان. جون الكسى نبليج عجله دارندـ. شخدا نكهدار

تربانا.. تضبئ واروارا بְترونا بود كه بريروز مرا خبلى خنداند. مخصرومأ فرستانه

 بركرداند و روى صندلى نـناند. به طورى كه ليجيونين نرسيد.


 بدانندكه به عثبدة من نبكلاى وسيهوالودويجي ديوانه است يا مشاعرشّ درست كار ممكند. عجيب نبست









 هم نياوريد!







كنمs



دوختـت



 عزا به سالن برد و يك دتِقه بید واروارا هترونا خودشان آمدند و مرا نساندند و خودئـان هم جلوم نشستند. نشـتصم ولى نسىتوالستم آنجه را میديدم باور كنمر.

 نيكلاى وسيهوالودويج مريض بود و چند بار كارهاى كبيبى كرد به طورى كه عردم همه حيران مالنهه بودنده تا بعد علتش معلوم شُلـ يكى از ايز كار هلمى عحيب

 تـعا ملاتات كرده بود. خواهش ميكنم با مداتتت و بهرودربايستى بكوييدا


 اينجا مكنشُان طولانىنر شده به طورى كه بكـ دتِمفهاى ماكت ماندند، آن وتت ناكهان سرخ مـدند. عن وحشـت كردم بعد اداعه دادند و با لحنى كهـ...

/ / /

 يعنى كسى كه مینواند هیزها

 زندكى خود پهند بار تلخكامىهامی تحهل كرده و زير و زبرهای بسيار ريشت


 باشد كه عكجيب به نظل آيدـ محلّا انكارش به راه خأصى رنته باثد با تمايلى به



 ولى هن مادرم و مُما يِطانه. يعنى مىنوانيل با آن هوش و تيزبينى خاصتان نفر




 قربانه نظل تان هريسـتهى،






خود را به تكرى بايين يِاورند كد از من تقاضاى رازدارى كنند. معنى اين كلر هييس؛ يعنى مسكن است خبر نامنتظرى از نيكلاى وسنهوالودوبي شـنيده باشـند؟ ستهان ترالنبهويج كه سخت بريــان بود چنانكه نعىتوانسـت انكار خود را به






 اعتهاد ندارم." "أيزِ جه حرنى است كه مىزنيد؟ من بيش از شـها به بوشيله ماندن اين راز
 لى خواستنم به مسنلة بسبار عجييى الشاره كمم كه به اصطلام بلكه بايد كنت بيشتر جنبة روانى دارد ديروز عهر، متأثر از حرفــهمانى واروارا
 الككس نيليج روى آوردم و بهطور نهنیى بیالئاره به واروارا يترونا به او كفتم:




 غيرعلدى يا... بيكويم... به اصطلاح يكـ جور آثار اخختلال مـُـاهر در ايثان به نظر تان نرسبده؟ هخلاصه ابينك همان سؤال واروارا یترونا را براى ابيثان تكرار

/ IFr
حالا كره بر ابرو انداختند و كغتند: "هجرال كاهى هجيى ككى غيرعادى به نظرم
 خيزى غيرعادى در او دبده باشثند حغيفت حال جهه بابد بوده باشد.ه


دار د5،




 به احوال او ناتص اصت. خوراهضى ميكنم مرا وارد نكنيد به اين عاجر|هاىى خودتان... اين سحرفهايى كه شما مىزنيد بيشتر وراجى است و شايعهسازى؟،


 باور كتيد كه اين صروان لبيادكين هه جحور آدمى است! به تدرى اححت است كه...








 ندارد در...

بعد از اين حرف با جنان غصهاى در نكر فرو رنته و به قدرى عميز كه مستى از








نرسيده بود. 4
 وحالا ايز لبيادكين از كجا بايد از احوال او خبر داشته باشدكه

 ميدالتند و ساكت هيمانند.ه
ههندس با هعان برانكيختخى اندكى بيش. جوأب
 كثيد. مرا هم آورديد اينجا كه باز كنيد دمانم را و اطللاعات تحصيل كنيلد
4.


 حالا مرا به شـامیانى دعوت میكند. بله، الوست كه شلميانى به نان عز مىبندن، نه
 كنم. شايد هم اين كار راكردم تربان... تا از كار شها سر درآورمهـه



مىكردم كه ليوتين الكسى نيلِيج را به عدد معراه آورده است ثا او را با با نفوذ ميزبان ناكزير به حرف بكشد و اين نر ايند ريند خاص او بود.







 نيلجه هم آشنا بوده امواظلب باشيد ليهوتين، هثدار میدهم به شما. نبكلاى وسيهوالودويج خيال














"



 ستثان ترافيهويج، كه در تهرد جا خخس كردمابد آمـان استث كه اين جور حرن





 موسرانى اين مـالار ما ثـده و هم او بوده السـت كه به تول مسروان ليادكين

 روڭردان نيست

 دادن كه مهنوع نيستت ترياندM
 هالبنه سروان لبيادكين الست كد وتْى عست میشود فرياد میزند. ولى خخو.با


 جالبى ريمُّ آمده است. نكرش را بكنبد از قراد ملوم تضهر ت والا وتْى در
 r Pyechorin ! .







 مهندس ناكهان از جا برجست و نريلا زد: هاين كار شـها كين ردالث است عيز رذالتاهِ
هولى آخر اين ششضص بسبلر محترم و قابل اعتمادى كه به لبيادكين اطمبناذ داد


 كسى الشتباه كرده و دسنه كلى را به آب داده. ابنها هـه دروغ الست و شـما آدم رذلى
هستِيلد.ه


 برملا میيثود و البته براي حضرت والا




 باكى رنگ باخته بود.

IFV / كناء ديكرى
مهندس به شدت در شيجان آمده به صلاى بلتد كفت: هباور نكنيده باور نكنيد... اشتبامى روى داده، باور نكتيد حرفـهاى لبيادكين راكه هميشه مست الست. درئغ موكويد. روشن میشود هعه جيز. هن ديكر نهىتوانمـ.. و اين كار

خيلى رذالتت اسـت... كانى است، بس است ديكر! الين را كفتت و از اتاق بيرون شتافتى.
ليَونين نرياد زد: „جهتان شدى صبر كنيدا تا همراهمتان بيايم!ه واز جا جست و به دنبال الكسى نيليج روان شد.

ستمان ترالفمويج اندكى در نكر فرو رنثه ايمستأد، با نگاهى مات به من نكران. بعد كلاه و عصانى خود را برداشت و به آرامي از اتات بيرون رنت. مثل بار اول به
 مهرامش میروم كخت:
「. ace pas?
لاستّان ترالفيويج، باز مىخواهيد برويد آنجاء فكر كنيد، نتيجهاث هه خوامد شُديهِ
نورأ ايستاد و با لبخخندى مسكين كه درماندكى و شُرمسارى و نالميدى در آن بوح، اما از وجدى عجيب نيز خالى نبود آهسته به من كَتت: لامن كه نمىتوانم

من منتظار همين بودم, عاقبت اين راز محرمانه راكه از من تِنهاز دالـته بود بعد از بكى مفته طفره رفتن و ناز و ادا فاش كرد و من اختبار از دست دادم
 ور خاوينسكي، در ذهن دوشن و در دلى هاك شیما، آن هم

لِيو تِين بِيلا شُده. بالشدوه




 تأييد كرده
 حرغى شـنهده باشـد نسبت به دختر بدكمان شله .يود. خودكامكـهاي واروارا


 داده شود.
 ' 'grand at si bonl
 خاته تا من به شُها توْضِع بذهم!

 خودتانيد؟ي
 نبكايونا بود به اتفاق مهراه عهيشكىاشى. اسبش را باز ايستاند

كناء دبـكرع / 179
دختر جوان ثـادمانه نريلد زد: هيباييلن تندتر بياييدن دوازده سال السـتكه او را


 ايستاده المـت و مر دل دعا مىاخواند و نمىتواند كلمهأى بر زبان آورد. هماوريكى نبكلابويع، برا شناخته الست و از خويّسالى لال شده است از از ديدن مز به وجد آمده اصت. آخر هجرا اين دو هنته نيامديد به ديدن ماء خالهجان سعى میاكرد به من بعبو لاند كه شـطا بيماريد و نبايد به هيجان بياييد اما







 ساكت ماندهايد؟"

 است.


 $\therefore$ '* croire 1. از حالا ديك, بيان میأررم
. En Dieut En Dieu qui cst lid haut et qui cot si grand et si bon! o
 در در دل من جه ايمانى الها كرده بودا ايمان










 وصط خيابان اين جور بلند بلند نـىكنتيد ״ جه كسى اين آثفتكى مرا آرام
 "انه، حالا ديكر خوشحالمهيه
به جواب او كوش نكرده ادامه داد: راخالهجان اذيتتان مىكندء ابين خالهجان






2 Alyona Firolovins
r مر كار كه بشواهم ميكند

كُكـد ديكرى / 101

مىماند.. كلامتان راكمى برحاريد. به تلر نم دتبته سر تاذ را بر هنه كنبد. بباييد




شده!
و اندكى روى زين خخم شـد و بيشانى او را بوسيد.



 اين را كنت د به انفاق مرد هعراهس به ناخت دور شدند. ما به خانه
 'uDieu, Dieu! Enfin unc minute de bonheurl ده دقيقه بيشتر طول نككشيد كه ليزالوتا نيكلايونا طلن وعدهاى كه داده بود به انفاتق ماوربكى نِيكلايويجاتش آَمدند.
 ${ }^{\top}$ avour arrivez en menne temps!



 الين ماوريكى نبكلايويجِ سروان تويخانه بود. جرانى مس و دو دو سـه سالم. بلندتامت و خوش صورت، با فاهرى به ثـابـسنكى آراسته 3 بسيار متّنز كم به نكاه اول زياده جدى و خشك مینموده كرجه دلى نزم و بـبار مهربان داشـت و
 3. Chevalier


 ابدأ صهت نداثتت










 بود برابى ليحارهاكى كز ندهثان دريار



 بود. هر جندكد بلندبالا و باريكاماندام و نرم حركا



 رنتارش حكابت زز اطمينان بسيارش به خود میكرد و بيدا بود كه نصدى جز

 و نيكخراهـ در او بود يانه، أما ثندانم كه مسخت مايل بود و عىكوشبد و دنع
 فرادان براى رامتکردارى در سرشتش بود. همه هيزثن مثل اليز بود كه يبوستع

 بسبارى از خود داشت كه برآوردن آنهاكارى طاتتغرسا بود و هركز نيروى لازم

برايى ارضاى آنها را در خود نهىديد.





 خوب بادم است! نه مال يِش بِك تصوير آبرنאى بسيار ظريف و زيباى ليزا راكه در آن زهان

 Dيعنى راسستى در بجكى به اين تسشنگى بودم؟ رالستى رالستى اين صورت صن الستع8

بر خالست و تصوير در دست، جلو آينه ايسثاد و خخود را در آن تماثا كرد.






 است مرا بد او معرنى كند




 ترانبوريج عاقبت نهميد و مرا معر فی كرد.


 رازدار ستهاز ترافيوريجإيد، اينطور نبست؟،
من سرخ شدم.



 ديكر رازدار شـما من خواهم بود و هر جه هست بابد برايم بكويِد مینهميد؟ همه جيز را! إه
ستهان ترافيهويج از اين حرنـ به وحشت الثناد.


 را مخغى مىكند؛ نمىتوانستم باور كنم. داثا را هم نمىكذارند كسى بييند. الآن كه

100 /
 "اللى... ولى آخر شها از كجا خبر داريدكه


"اخوربه، معلوم الست! راستش اين اسمت كه مادر بانم اول از طريتِ دايهام آلميونا
 آن هم نميدانْد جه تر و غرز! ظامرأ خودتان بد ناسناسيا كُته بوديلـ هـر ته؟ او مىكّوِيد كه خود شها به او كنتهابِه، ستهان ترانيمويٌ سرغ شـد 'a Jetais si nerveux er malade et puis... آن هم بو مبهل كنايله ليزاوتا نيكلايونا خنديد كم: پبلم، جون محرم اسرالرتان دم دصت نبود و


 كنيله اين شـاتو ف كينـت
 ليزاوتا نيكلابونا با بجيصبى حرف الو را بريد كه: پمىدانم كه برادر الوست،
 uc'est un sunge creux dici. ciest le meilleur at le plus irascible honme thu monde. ${ }^{\top} n$
 شنيدهام كه سه زبان ثمدوانده از جـعله انكاليسى و دست به تلم الست. در اين
 زودتر بهتر. عيل دارد كار بكند يا نه؟ سنارـــش .را به من كردفانده،
$\qquad$


'wet vous ferez un bienfaia

 بيهامى به او بدميل فورا
 خيلى غتشكرم ملود بكي نبكلابوبي، حاضريد؟


 میاخغواهم. از هعه.. از معهُ عالم خبلمب..

A




 خانهٌ او نيز بسته بود. نه صدأهى شنيده مىشد ته نورى هيدا بود كُنتى خانهاى




$\qquad$

كتاه ديكرى / 10Y

ناكالهى' بدكويان والطتم از در نردالى سانه بيررن مىآعدم كد ناكهان به آتاى كيريفه برخوردم. او به خانه رارد ميشـد او بود كه اول مرا بجا آورد , شرو ع


كه مى
كُنت: لابفرماييل برويمّ عن ترتيب هسه كار را ميدهم.4



 پيالمفروشياش وا نيز ههن جا داثر كرده بود و هيرزن راكه ظلاهرأ خخويشاوندش





 كهنه ترالر داشت كس بيرزن يِش از ورود ما يحرالغكى جلو آن دوشنز كرده يود و

 شـده بود و تابلوى ديكا صورت اسقفى بود. آتاى كيريلف هجون وارد شد شـمعى روشن كرد و از هـمدانش كد در كوشهاي كذأثنه و هنوز خالمالش نكرده بود باككى يِورن آورد، با لاك و مهزى بلورين.

* ك大"ت الين كارها لازم نيــت. اما او اصرار كرد. بشـت پاكت وا نوشتّم و كلاهم را برداشتـم. كفت: "جاى مىخوامستم به شما تمارفـ كنم. خخريدهام جالى، عى خواهيد5"
/ IOA







 از اين كه میديدم ميل دار د حرنى بزند تصجب كردم تصميم كُز فتم كه اين ززصت را الز دسـت تدهمر.

سيعايش ستخت رمر رنت.
 هميشه مست است. اعتبارى ندارد حرفـهـايس. من جيزى به ليّوتين نكنتم فقط

 را باور كردم.ه
 "شماكه از هعه خيز المزوز خبر داريلد ليويتين يا خهعيف الست خغيله، يا بيش از اندازه بىصبر يا بد خوله... يا حسو 3.
 كرديد هریه باثند از اين صفات يككي را دارد.ه
"بله، شايد هم هـه را. ״بله، اين هم درست است. در روع لِيونتن آتو.ب عبيبى الست. راستى دروغ

كناه دبكرى / 104
مىكت كه شما مىخواهبد رسالaاى بنويسـديه،



حرنـ زدن اغوا كنم. جهرهاش برانروخت
 رارد نويُنز با ننوشتن من؟




 "خخلى كم!؛
هشما جدأ اين جور خـيال ميكنبدكه

 او مثل منگـها، طورى نگامم كرد كه كنتى میكوشد به يلد آورد كه مربارة هیه حرن میزديم

 بزرى است.

"رنجإ**

 مىكنند با از زيادى خغـم يا از از جنون و از از اين جور كار را تمام مى.كنتد. نكر رنج را نعىكند. كروه ديكر با نكر و از روى منططقن اين

كار را عمىكند. اينها يك عمر غكر ميكنـد.


 مدنى ساكت ماند "احالا راهئ براى مرگّ بيدرد و جود ندارد؟ه

 بيفثد روى: صرتان شها حس میىكنيل دردى؟ه

 كرد با نهو "سنكّى به بزركى يك كوه. بيليونها تن؟ البته فرصت الحسام درد نخوامم داشتـ.






هآز دنیإه
"يعنى عكانات كناهان؟"

 باز باكت ماند
*شايد شما با خودنان تياس عيكنيد!


كنثد مبكرى / |F|

آزادى كاهل وڤقى اسـت كه زنده عاندن يا مردن براى آدم مساوى باششد و ايز در حقِّقت هدف هـه الست.

او با لحنى فاطلع كنت: ابله، هيمع كس!ه كفنم: هانسان از مرك به ابن دليل عىتر سـدكه به زندكى دلبــته اسـت. من مسنته را الين جور عيثهمه. طبيعت غم كار را اين جور مقرر داثته اسـت.ع

 رنج است و ترس. المروز انسان دوست دارد زنذكى رال هون وسشت و درد را دوست دارد. بله. كار به اينها رميده. زندكي در برابر رنج و ترس به ما داده شـده و نريب هعهاڤث هعين جاسـت. حالا انـان هنوز آن طور كه بايد نيسـت. انسان نوى خواهد آمد كه سعادتهند و مغرپנ خواهد بود، انسانى كه زنده بودن يا مردن



 ترس از رنج، خـدا مهان درد وحشت از مرك هست. هركس بر درد
 جيز نو خواهـد بود.. آن و تت تاريخ را به دو بختّ تقسيم خواهند كرد: از كوريل

تا نابودى خغدا، و از نابودى خدا نا... .
*.... تا نغير صورت دنيا و انسان. انسان خذا میشود و تغيير صورت ميدمد.


 شايد تنیير حورد هـون باشلـه

هاهميتى ندارد اين. فريبـ را خخوامند كشت. شر كس بهوالهد به آزادى حقيفى. برسد بايد جسارت خودكّى دالشته باشد. هركس كه اين جسارت را داثشته باشُد


 نكردد از اين تدر ت
هعيليونْها آدم بودهاند كه خْودكثي كردهاند.
 هركس كه براى كثّتن ترس خودكثى كند نورأ خدا ميشو اـهـه كفتم: هشايد نرصيتُ را بيدا نكند.



 میزنيد.ه

 بر خاستم و كلامم را برداثتم كس بو!





 ايز جور مرا عذاب داده السـت.


Sor / كثا دبكرى
 | الستك









غوقالماده زياد....
حبنابراين بإيد تأثير زيادى در طرز نكر شــا حائـته باتشده




بر خوردم

همينكه بر بلة بلند دروازد خانه با كذامته ناكهان دصتى قوى كريبانم را كرنت و صدأى ناصافى غريد كه: nكي هستى؟ خودى هستى با غريس؟ اغتراف كن!
 آثاى دارد


 باشند، دو ست، بدرسو ختهها!ه
سروان لبيادكين با تامتى غولآما و بسيار تنومنده يكـ خروار كوشت بود با


زستهت ادا میكرد. البته من بيشّ از آن هم او را از دور ديده بودم. و هتون متو جه كيريلف شد كه هتوز با حراغ بادىالمش آنجا ايستاده بود، غريد



خودض... در...باى... فر هنگــ.. المـتـ. نارنجك عنتّه شعلهور در دل ايكنات انتاد ; دودى جانگثاز در دلش نالان شـد آن طور، كه با دستى كنده، در مباستوهل بود النتاده،



بايد جور شود ديگر..."
ليهو تين، كوشان كه او را متقاعد كند كنت: nايشطان نرمهت ندارنده نرمت
 ميكنتد:ه
 صورت ديِكُى ثم دارد. ستاره سوار، عقالبوار
همهون آمازونها جِرخ میزد رنهصانْ
ر خندد زد از نراز مسند خو بش,
بر من خاكى نجيسولر.
تفدهِم به ماهروى سوار

كُند ديكرى / 190
 يك سرود المت. يكى سرون اما اين حعالهاكد نمىنهمند. صبر كن!ه









برانى لِزاوتا نبكلابونا. مىتوانيد فكرش را بكنبدكّ

 میدانيد، كار اين عشتق از كينه شروع شد او او از اينكه ليزالوتا نيكللايونا هر دوز سواره در شُهر به كردش میرود به تدرى ناراحت بود كه هيزى نمانده بود به او




 مرجاكد اين جور سياهكارىها صورت میكير شـها حاضريد و دست در كار و كردانتده.


1. داشكا مصفر نحنبرأمبز نانـاست كه خدد میـغ دارياسـت
/ Iff

يیدا كردهايد! حو الستان يرت شـده.





 خود راكه به اصهلاح كذشته دويست نغوس رعيت دالشت به او غزو سنته اسـت.
 تنىكويم. حالا كیغف جزنيات تضيه را به عهد؛ خخودتان هيكذارم بيش از ابن از من نخواميد شنيده خدانطهدارا ه،
1.
 بود كه برك5ته بود. من او را مسخت بیترار يافتم. مشل مسـتها مربا بند نبود. دست كم تا بنغ دتيقه اول خيال عیى مشاعرش باك بربشان شده بود.
 دوست دارم و احترامئ میكذارم. درست مثل كذشتله، الا به نظرم آنها هر ور فتط بد اين منظلور مسْتاق ديدن مز بودند كه املاءاتى از من به دست آورند. غخلاصه مى عبن ا شـكل نرانــو

SVV / كناه دبكُري
مني الختبار از دست دادم و غرياد زدم: وشـا خجالت نمىكثيد كه ايز حرف را میزنيدكـ







 ماوريكى نيكلايويج

 " cotne thère amie






 بيرزذهاكه ديعر كارد و ينير شـدهاند. cette paurre خالaان، كه راستى راستى








 "un ingm


 بسيار شتخصر. او را برايى دو دلز بعد. يعنى روز يكشكنه، درست مر ساعت حوازده دعوت كوده،

 يحوابب تصلى بڭيريد. ايز برايتان كانى است؛ هعين بود تشريفاتى كه اين تدر
 „به ابن عبادت آخر درباره تشريفات، كه أز سر تغنِر نوشته شُده توجه كنيد.








 r

كنا: ديكرى 194
 تغريأ فراموش كرحه بودم. البته بايد بكويم كه املغ فرالموش نكرده بودم، الـا از

 نسبت به عيبها و حقارتهایى من چحنبن بردبار است نكر ميكنه, كه كرجه كاملغ هم بردبار نيست ولى حوبي عز مخود با اين اخلات خخبي و زندكى
 خوديسندىهاى بكـى طفل و عنهاى مهصوهيت او. او، ايز دوست نازنيز و به نول


 آنكك او ككيرس سركه بر بيشانى كذاشته است و... سالا، آتازاده، عاتبت به منظورش رسبده المت و روز يكشنبه بك مرد زندار خواهد بود. توخي

 دست كم دربارة او میگويد: " " توصيه كردند كه ازدوالج كنم. حتى پر اسكويا... هر چند يرالسكويا توصيه نكرد. واى اين بِاسـكوياه اين كاروبيجكا زهر كينه در سينه دارد. البته Lisc هم نمىشود







در دوزكار بيرى و غريشانى او را برايم نز ستاده الست نا دستى ذير بالم كند و









 باز

 زمين خيره مانده نتـــنه بود. من ايز فرجه را غنيمت شـهردم و از رنتتم به خلانه
 خواهر لبيادكين (كه هنوز او را نديده بودم) به راستى عهكن الــت بد فول ليو نين زمانى در دوران ناربكـ و مرموزى كه نيكلا در چنرزبورك به سر میبرد فربانى هوسرانى او شدد باثـد و هيج بعيد نيسـت كد لبيادكين به علتى از نيكلا وول بكيرد.

 حرارت بسيلر بر آن نأكيد عیكند و دليلى نيسـت كه حرثّ را باور نككبم. ستبان


r. بيست


IV) / كناد دجرى

كردم و افزودم كه دور بيـــت كم ديوانه باشد.

 nature et la societe humaine autre que Dieu ac les a fintes et quelle nesont
 ميكنيد به منظلورى، اما دست كم مستان ور خاوينسكى با آنها كارى ندارد. هن آن


 بدى كردهام نكرش وا بككيد، دبروز نامهاى به دالريا باولونا نوشتمب..
 اهمُر به الو جه نوشتبد؟، "وأى دوست عزيز باور كنيد تصهم ثشط رعايت موأتب شر افنعندى بود. به او
 شريفـ

 *ولى آخر
 میبينم كارم بسبار از مر نبابت و بلندنظرى بوده الست. فزض كنيد كه آنجا...




$$
\begin{aligned}
& \text { ז. متظور و'روار؛ يتروناست } \\
& \text { * } \\
& \text { هسـت تعور مركنند. }
\end{aligned}
$$

باخخبر مُوم نا enfin...


 درسترتر از ايز نزهدايد!















 زشت




مى خواهد به آب دهد. ولى من اطمبنان دارم كه زن نگذاشت كه خـدا آنههش راكه




 بیيكى وازهبازى خنك در باب آزاوانديشى، جنانكه در روزكار جوانىاثت عمول ر شكو أا بود تمام كنلم خود را با وازهبازى بیثزماى تسلا واد الما خوشبختانه بازىاش طولانى نشد.


 بكى هفتّ يككئنبه وا از تقويم حذف كند؛ فتط برايى اينكه تدرت خغود را به هنكران ثانبت كند،
 4.
 شــا سر در نمىآورم.ه ( ${ }^{r}$ vingt ans


 و او بايد به الين حال واتف شُود وكرته مسكن نيست، وكگنه مرا به زور به زير-.
r.

ا بشك نسكوبند معبزء دریغ نــــ؛


شولطبن / IVF


 چنانكه ناكهان ذكر تازهاى به ذهنش آَمده و به تعحبش انداخته باشد دمستها را به دو مو بلند كرد و كفنت: 2حالУ ديكر نقط او، فقط او برايمر مانده امست. تنها



 بايد بنخوابيد.
 r. مرا تنها بكنـريد دوست عزيز.

فصل چهارم
زن لنگ










 با كنجكاوى او را تـاشاكنان
 از آمنش تشكر كرد او را به نزد ماورش بردـ
 دوست صميهى من و ستبان توافيموبِ الست. ماوريكى نيكلِوبي هم ديروز با او آشنا شيد. *كدامشان هروغسر اصت؟"

 ايز حرفّ با بى اعتنانى شاتوف را نشان دأد.
 آكاى شانو ف زمانى دانشـهجو بوده السـت.ه



 هسحنان با كتيجكاوى بسيار از را و خاصه دصته موى سركش و رالست ايستادة تارك سرش را تصاثاكنان به آهنك نجوا بد او كفـت: هورتى پامايش باد ميكند
 بانوى مالخورده، كه ليزأ من بيماره را با میرحیى كنارضَ رها كرده بود رو به من كرد و ورسيلد هشـا نظالمى هستيد؟ه




 ديدهايد. پهم آنهايهى كه در بيدارى هىيينم برايم بس الست. تو هم هعبيُه با مادرت

Jw / زن لنگ

بو
مز جواب دادم كه بودم.
 "خير انگكليسى الينجا نبود. ليزا به ختدء افتقاد.
"ميبينى كه هيج انكلبسى اينجا نبوده: بعنى همهاش دروغ و دبنكى الست. واروارا شترونا و ستچان ترالنيبوي天 هم دروغ ميكويند. همهشان درى ورى مىكوبنده
لِيزا نوضيّ داد كه: هاشاله جان و مستهان ترافيمويج ديشب ابنجا از شباهت

 نبو.
 اين ديو انگيما راككردهـ،
لبزا لازم ديد براي ثـانوف توضيع دهد كه: \#باور كنيد مادرجانم به عمد اين



 هيرزن بر خامست و مغثن را صدا كرد: غزميركا'، زميركا بيا برويمَ. افلا نو به من وظادار ميمانىاله
 ليزا روى آن نـُسته بود خزيد.

 هآنتون لاورنتى يويج....
 كوش ديكر خارج. عاوريكى نيكلايويج، لازم نبست معرامم بياييد مز فقط
 هواخحورى بيرون هم همروم"
با اوتات تلغ از مـالن بيرن رنت
ليزا با نخاهى دوستانه به عاوريكى نيكلايويج، كه از نُاه او شاد شـده بود و
 ماوريكى نيكلايويج حرن بزنيـ. من اطمبنان دارمكه هر دو از آثنانى نزديكىتر با هم بهرهمند خواهيد شد.ه هارهأى نبود و من ناهار سر صحبت را با ماءديكى نيكلايويج باز كردم

كارى كه ليزاو تا نيكلاونا با شاتو نـ داشت به راستى نتط كار اهل تلم بود و اين
 دارد. ماوريكى نيكلايويِع و من، جون ديديم كارشان مسر مانه نيست و به صداى بلند حرن میزنند كوش كيز كرديم. بعد ما وا هم به رايزنى خواندند. اين بود كه لبزاوتا نيكلايونا از مدتها بيشّ به نكر انتاده بود كه ككابى منتشر كند
 دستيارى احنباج دالـتـ. أو طرع خود را با لحنى جنان بجدى براى شاتون تسربي


زن انـك / 184



 كرم داشته باشد به غُكر كارهامى انشاده الست كه ماهرأ با جايكاهش در جامعه

تنامبي ندارد.

 در آنها به اطلكع مردم ميرمد. مـالها مىكذرد و روزنامههاى كهنه همه جا يا ر كُنجهها بو مم انباشتنه غيطوند يا به صورت زباله دور ريخته يا بارد مىشوند يا به صورت كاعذ لفان يا آبازور به كار میدوند. بسبازى از عصالبى كه در

 ميكنند كه به آنها مراجعه كنند, اما بيدا كردن مطلب مورد نظرثـان دو آل تل اورات كهنه و بیراكنده كار دسوارى اسـت. غاصه ابنكه اغلب تاريز و حتى عاه و مححل درج مطلب. مورد نظر را به ياد ندارند. حالذآنكه آكر شرح اين وتايع دوى داده طل يكى سالل. طبق طرحى و به اعتبار نكرى هادى طبتهبندى شـده، با فهرمت مطلالب و رامنهاى لازم در يكـ كابِ جمعآورى و يرحسب ماه و روز

 مجلات چِابِ میشود. شـاتوف كُنت: اشخلاصه اينكه به جايى مقدار زيادى اورالق براكنده حند جلد كابب ضنِيم به , بجود مىآيد.

 كتاب خواهد شد

روشن خواهد بود و كار جستورجو را آسان خوامد كرد. زيرا اصل كار جكونكى



















 مطالب در برنو ديدى يا فكرى خاص. هابدأ، جرا انتخاب از دبد ر تـد




نن لنك / |A|
رويدادى 2ا انتغاب كنيد بابد معيار انتخابتان مسخص بالـُم نكر شـعا فكر خويه است. هو



 باشيم. تجريهعاى بسبارى میماند براى آينده. اما نكرى كه كردمابد جالب المـت مفيده
عاقبت مر بردانـت و به او نكاه كرد و برف شُوف در حشهانش بود ميثـد كغت كه بـ كار علاتدمند شـنـه الست.



 "جهأ هی ممكيربدء"
ليزّا به تندى موّا ال كرد كه: لامثل اينكه كلعة درست را به كار نبردم اين طور
نيسـت٪







 كتاب به فروش برود؟ه




 طرَ تنظيم و عرضهُ مhالب باثشيد. هاز كبا مصلوم كه من بتوانم طرع اين كار را تهيه كنم؟




 انداخت.

هينيكلاى ومـيهوالودويج هم شخيلى تعريف شـا را مىكرد.ه

 صسندلى برداشت و كغت: هـالا اين روزنامهها وا برداريل. مز از راه امتحان انتخابكى كرددام و بسضه عطالب را نشالن كذاثُته و تُشعارههامى دوى آنها نوشتهأم خودتان خواهيد ديده
لـاتونف بسته را بر دانتـت




 بهى آنكه جوابى بدهد هتم به كفـ اتات دو ختى.

زن لنك / IAr

عاتبت به آهنكي بميار آهـنه، مىشود كُت به نجوا. جنانكه آدم را به


برانى اين كار ها هيع مناسبب نيستمب.
 عاوربكى نيكلايويج كرد و به صداى بلند كفت: اخواهشَ مىكنم آن نامه را
*بدهيلـ
من هم به دنبالل ماوريكى نيكلاِويج به ميز نزديكـ شـم. ليز! با هيجان بسيار نامه را بازكنان رو به من كزد و كُفت: پنماثـا كنيد، هركز


من با حيرت بسيار نامه را به ايز ثرار خواندم.

به حفهور دوشـيز• كا انهدر يليزاوتا نيكلايونا
واى جه زيباسـت او
يليزالونا نوشينا
هنگامى كه به همراه خويشاوند خود آَنزونوار هون نسيم صىكذرد
 يا هنخامى كه هـراه مادرش در كليسا زانو میزند و مسرخى روى مسزاوار تككيشش نفايان ثىشود آن توت دل من براى لذات ازدوات بر هيزند


 از دست ندادم و اصلا آنبا نبودم بلكه تمام مدت جنك به كار حقير توزِي
 شن مو جود ناهيزى كه كوشْهاى از بىنهايمت را به ابهام عیبينم. ابيات بالا را بد






 مسكن است خندمآرو به نظر آيد أما بد نيست بدانيد كه به به زوديى به توسط



 سروان لبياكين ميكروب را بيانى شاعرانه بذانيد دوست بهمثـلر شعاكه فرصت بسيار دارد

من با نغرت فرياد زدم: ״مردكه بي سروبا ايزن نامه را در حال مستى نوئته الست. من او را میشناسمه،




 از اين كار برحذر داردهة 3 رو به ثاتون كرد

 ثـاتوف با لحنى كه اكراه در آن محسوس بود زير لب كُنت: االلنكـ رذلى
ja

الست. هميشّه هــتـت المـتـا


 حتى ماوريكى نيكلايويم كه هركز لب از لب برنمىداشت ناكهان به صدا آمد
 لِزا كفت: همىكيند با خوامرش زندكى ميكند.


 با خواهرشي حهه ميكند!
צر و به جانب در به راd انذاد








 دارم كه مادر جانم فقط در صورتىكه به امس مُـعا بامُد موافقت هيكند.
 "در مونْيس كه بودم بيوتر مستانويع عـخصوصأ شما را معرفى كرد در اطبينان داد كه شـعا میتوانيد جإيهانه را اداره كنيد د در ايز كار تبحر داريلد حتى

 هند ثانيهاي بر جا ايستاد و ناكهان سالن را تركى كري
 ه، هداحافظى مىكذارد و میرودكهـ،











## $\boldsymbol{r}$










Jav / زن لتك

ديگر وتـت رننز دم دمبده بود. برائ اولين ديدلر بيش از انـازه هم مانده بودم. به




نكر فرو رفته.




 خر دجى خود را به من رساند و كفت:
هـخانم از شها خواهش منكتند كه بركرديلـه
-هخانم يا ليزاوتا نيكلايوناء،




 ايستادو بود آنشكارا مردد، و بيدا بود كه سخت با مسشكلى دركبر الست. اما ناكهان
دست مرا گرفت و بیآنكه حرفى بزند به كنار پنجره برد.


 دبوانه: و از ناامبدى بیثرار!
 ههمين لبيادكينا را، هعان زن لنگ را. راست ميكويند كه لنـ امست؟ه

سخت حيرت كردم و با زيانى الكن، ششتابان الما مثل اور به آهنك نجوا كنتم:


او را بينم؟"










 بكذارم،



 مى خوامم جإيخانه را تانسيس كنـي"




 كه شـعا كمى به من اخلام داريد؟ه و تبسمى كرد و شتابالن دست مرا نشرد و با با عجله به نزد ماوريكمي نيكلايويج، كه نتها بانثه بود رنت.

 كه نمى:ترسيد خود را با إمتهاد به مردى كه حتى درست نمىشناسد در خخلر








 روى كهك نغواهد كرد. با اين هیه به نزدش شتانتم.

## $\beta$



 الين ثبڭالهيون. كويا يكى دو ماهى بود كه نـيدانم از كبا به ثهر ما آمده




























زن نكل/191

 كذشته، معمو لأ وتقى به او سرى میزدم، (و البته بسيار به ندرث) با رويى ترش در كو شهالى مىنتــــت و با تلز زبانى جواب ميداد و نازه بعد از مدتى دراز جانى
 به عكس, هنگام خـلاحانظى، هر بار، باز بدعتى مىثمد و طورى از آدم جدا مىشد كه كنتى از شر دشُمنش خلاص میشو د.

نككرى در سرش نيستص!

 نكر_s,
 رمد به والمهازى و لهلِفهـر دازى!

 هيج اصالتى ندارد.
 كه وضع روسيه، يكدنعه به معجزنالى از بايه عوض شود و فرض كنيه به صورتى

 وتَت دبخر كسى را ندار ند كد به او كينه بوززنس و هیيزى كه به آن هف بیندازند.



 به اصشطلا












 طورى كه ثيخواهيد دبوانه ثنويد ولى ما شر هـه باشد الز آلمازها نميبى

"بله، اك ككى باكت مانديمب
 ماندّه.

 انتاده بودبن.



زن لنــ / 19r




رنتيه•
من خنديدم كه: „واى حه كارها! بهتر بود براى اين منظور فهـل درو در همين
 بياوريد. جحا رفتيد آمريكا؟ه

 حتى كسانى. كه در روسبي صاحب آبب و ملكى بودند و ستى يكى دو نفر انفسر، و هـه با همين هدف عالى انسانى رنته بوديم به آمريطا كار بیكرديم و عرقَ

 عوض سى دلارى كه ترار كذأشته بود به هر يكـ بدهد به عن هشت دلر داد و به





״ابدأً به عكس، كيريلف و عن فورأ كلاهمان را قاضى كرده و ديده بوديم كه ما روس. دنيا آمه و دست كم مـالهاي دراز با آمريكايبابن زندكى, كرده بلمشد تا با آنها
 نعىالدزيد يك دلار از ما مى



دست دو جيب من كرد و شانة سرم را برداشت و شروع كرد مو شاني خود را با با آن

 من كُتم: پعجيب است كد اين جور نكرهاي جــورانه نه نتط در سر ما مىالتد بلكه حتى اجرالشان هم ميشود.


 راستش تدرت ارادد و امالت شخخصيت مى خغواهد. عاقبت جهطور از آنجا خلام تـديدجه
 شاتون خصن حرف زدن بنا به غادت، حتى وتتى مثل ايز بار كنتارشّ برشور
 كفت:

:ك بك بودئهـ
a!نيكلاى ستاوروكين"،



 رابطه مربوط به مدتها بعد از زمانى است كه اين زن در زنو از ثـاتو
 كه امسم معشوق زنش را بىآنكه لازم باشّد بياورد و تعريف بزركوارىاث را بكندك ناكهان دوياده روى به شن كُرداند و كخت: هو من هنوز بدهىام را به او

زن لنكـ / 190


 من فوراً ترح عاجرا را به تر تيبى كه يشش آمده بود برايشث كِتم و افزودم كد هر هند بعد از هيبان آن روز بعد از ظلهر فرمت نكر كردن بر صوضو دالثُنهام، بِريشانى خاطرم نه تنها كم نشده بلكه انزابيش نيز يانته المـت. نهميدوام كه اين عوضوع بواى ليزاوتا نيكلايونا به دليلى اهميت بسبار دارد و شن بسبار
 به او دادهام به جا آورم بلكه حتى ديكر نـىدانم در التهاب آن لیغثه به درستى
 ليزاوتا نيكلايونا مركز خيال زريب دادن او را نيز در مر ندائته المست و از اينشك او با آن خشونت كفبتوكويش را فـطه كرده و آنذور دتابان از خانهاش بيرون
 شاتون با دنت بسمار به حرفههاى مز كوثّ كرد و كڭت: "بمبد تيسـت كه من


 "شما ميل داربد خغودتان ايز آدم را بيينيدهي لز خو شهالى از جا جـسنم و كنتم: xبله، همين كارى امت كه بايد بكنم. ولى هیهور ميشود او را ديد؟ي،


 ", حطور الِن كار , كا كردبد؟ه
 جدايشَ كردم موخوامست مرا هم بزند ولى از من ترصيد و كار تمام شـلـه
 بيندازد زير شلاق. عا نورأ بد مبقه هايِن رنتّبر





 عبلهالى اين خانه عبارت بود از جِند هجارليايه و نیهكت و جثند ميز مطاء زمنحت و نيز يكـ صندلى دستمدار كهنه كه يكـ دسنه نداشت. در اتاق ديگر، لر كوشهاى، تختتخوابي بود با بلانه تينتى נوى آن، كد مادهوازل ليادكينا دوى آن مى خوابيد خود لبيادكين شـبسا ودى زمبن مىافتاد و اغلب با هـان لباسى كه به







 عادموازل لبيادكيناكس عن سسخت مشتالق دبذنش بوحم آرام و بیصـلا در اتاق

زن لنُ / 19V
دوم در كوشهالى بشـت ميز زمشت












 بار يشض ما برنخالست و راه نرنت و از لنكىاش هيزى يبدا نبود. اين صورت









 فال ورت مىكيرد با خخد را در آينه نكاه مىكند. برادرشَ حتى غذا به او نعىدهد.

 بكّذار ند!
 كفتى غير از ما دو نفر كسى در آن اتات نبود.





 بعد خنديد و با خنذهاش دو رشند دندان سفيد زييايسُ تهايان شـد و كفت: هاز تنها تدم زدن در اتاتككت مخــته شدىیه
**
 وـخوب كردى، شـاتوشكل شن دوست دارم بانو حرف بزنم با آن تيافة


 شـاتوف هم خخنديد كه: هحق: با تو الستت آخخر شُانه ندارمبه






زن لنك / 199

بكـبر برايش باز كرد و كهى مس خود را عفب برد و نگاهش كرد نا يبيند نرت
 آن وتت سرى ثكان داد و كفت: لامىدانی، شاتوشكا، تو حتمأ آدم عاتل و


 *از برادرت هم شڭكايتى نداري؟
 نيست كه جلوم هست با نها سرش داد میزنم ״ ليِادكين آب بلـه لِيادكبن




 لبيادكين به عكس آنجه او محكوِد فورأ به دنبال آب نميدود. بلكد شـلاتش
 سحلات عصبي. میشود كفت تقرياً روزى يك بار و الين حهلات حانظهراش را زايل میكند بهطورى كه بعد، آنهصه كذشته الست به ياد نمىآورد و تمورشى از








/ ४..

مىشاند از صيّع تا سالا شايد يكى كاز بيشتر به آن نزده باشد. آن را نزدا تمام





 بود، نانش را باز از ياد بر د و بيآنكه حتي كازى به. آن زده بائـد كنارش كذاشت.



 همن بكى بار ههين حرف را به مادر ردسانى برامككويا زدم. مادر برامـكويا زن














ز.1 ; زی




 كار كذاشته شده بود، به عرض دو مثر و ارتفاع يكى منر و نيم و هغله مـالل بود كه
 كنغى چچزى به تن نداشت و شلام تركَ به خود ميزد با تيغههاى تركد را به تن خودش نزو میکزد و هنده سال بود كه يكى كلبه حرف نزده بود و تنش را نشسته


 هادر معدس به ريسُخند كفت: " خوبه، اين هم كنجح است كه خدا نصيب
 لهبازع اسـت.



 بدهم؟ و رامبك همانجا شروع كرد مرا نصيحت كردن، خيلى با مهربانى و


 به بعد مهه راحتم كذاءتند و هـان وتـتها بود كه يكى روز كه از كلبسا بيرون


ش ; Y.Y






 كُ نت. و از آن ونت به بعد هر وثت كه دعا مى خوانم و كهر خخم میكنم زمين را



 بِك كوهى بود كه تله باريكى داشتْ. به همين علت امـمش را كذامته بودند



 تشاشاسش مست ميشد. شانو شكا، تو دوست دارى خورشيد را تشاشا كني؟ خيلى





 بحهدام خففهام هـيكرد...

r-r / لن لنى






زاليدمام و بدرش نمىدانم كيسـت.a




 "بجهات ,
 شاتوف دويارי با آرنج به بهلوى من زد










 مىكفت خیلي خنوشم آمد. نككر شيكنم درستم دارد.ه
 لانه، خانوشكا، فشط در خوابب بود. او در بيداري نهىآيد. اين ترانه دا بلدى: خانه بلند نهىخواهم در همبن قغس همىانم تا خدا كناهانم را ببخنشايد و برایى تو دعا هیىنم

نهير سى؟
*خوب، آَخر تو جوابم نـيدهى. من هم نـيمرسم؟"
 نهى شاتو ف مدلايش را آمهتهتر كرد و مرش را بيشتر و بيشتر فزود آورد و كفت:



 شوم. مـانوشكا، ثـاتوشكا
 كونههاى بودوزدهاش به آرامي جارى بود. نشـسته بود و از ياد بردو بود كه دستهايش شهوز روى شانهماى شُاتوف است. الـا ديكر در صورت او نكاه

نـيكر3.
شاتو ن ناكّان از روى نيهكت بر خامت و كفت: هواى، دست از سرم بردار،
 را از زیر پأى مز كهّهد و آن را به جاى اولش بازكذاثشت.

زن لنـ / rour






 ما هسه از خخنده رودهير شده يوديم....





 من جدا كردبد.M

 ما هنوز به بلكان نو سبده بوديم كه جنبال او را شُنيديم كه مسـت بودو از دم دروازه: كو جه داد میزد و نحش ميداد. شانون مرا در خانة خود كرد و در را بست و تشل كردس

 بار كه مست به خانه مىآيد دمرو ووى زمّين ثهن مىشود.


## 9

شاتو ف، بشت درِ بسته خانهاثش ايستاده بود، به صداهاى یلكان كوش سهرده. ناكهان وإِس جـت
با غيظى شديد كُت: پدارد مى'يد اينجا! ميدانستم! حالا تا نصف شـب ول كن

صدايى جِند ضربهُ مشت بر در، در نضالى انتاق بِحجيد.
 آملمام با درود به ديدنت
و با نويد كه آنتاب برآمله الست

جنكّل را به ارتعـــمائش درآورده

مثل شير زير شاخاخهاني درخت
انگارى زير ضبربات ثركه، ها ها ها ها

نويدكه من نبيد مىنوشّم

 ابن دنبا جه زيساست

 كتككارى هم مبان آدمها هسـتكـ. دتابقى مــت كه آدمهاى شريفـ... شاتوف
 سكوت.

زن لنى/ r.y





كوييدن.



كلفت رزد.
هتو در خيكت را بگذار كه خواهرت را فزوخنى!؛
 باز كنم... میدانى كيستي ماني
شاتون ناكهان باكنجكاوى به در نزدبك شد و پرسيد: پبكو بيينم كيست؟، هتو مینهمى؟"

 جلو هسه: شاتوف شمىوشيد لو را به جـارت برانكيزد و الشارهاى بد مز كرد كه

 "حرن زدز جكر مى مخواهد، كه تو ندارى!ه ،من جرأت ندارمء، هاكي از حوب اربابت نمىترسى بكا!


 مدتى سكوت شـد دست كم نبم دنفيه.



 مست مواظظب زبانش هست.م من ليرسبدم: پموضوع خيست؟"
شـانوف دسنى افنـاند و در را باز كرد و دوباره سر بِلهما بد كوش دادن ايستاد.




 مي خواميد بكِيريد.
الين را كنت و بشـت ميزش نشست.
 بعد نكر هیكردم.

## $v$




 كى من منبايسته هنان كه وإروارا هترونا مفرر داشته بود صبع ممراه دوستم به


ز.

جِه چیی را برايش توضيِ دمم


حيرتـانظيزَ بود.
كار از آنجا مُروع شُد كه ستهان ترافيمويج : من، بنا به تراوى كه واروارا

 ِيريشان بود كه از همين نبودن ميزبان در خانه از ها انْأد. تقريساً بيتوسُ و توان در يكى صندلى دستهدار در سـالز پذيراليى نرو رنت. من بيشـنهاد كردم كه يكى
 عرا با عتانت رد كرد بايد بكويم كه لباسى كد آن روز يو شبيده يود از حيث ظرانت مليقه نونىالهادد بود. مثل اين بود كه خود را بواى رختن به ضيانت رثمسي





 به عا تكان نداد. ستّان ترافيهويِ دوباره از وسشت ها نكريست.




 به او كرد و به صهاى بلند برصيلد:


 خودشان ماندند. كـى كــالت دارند.
 هن اندا⿱宀تت، بهطورى كه كاتبت من ناجار دوى از او كُ داندم. ناكّهان صهلى
 جوشّي دور در عمارت از آهدن بانوى خانه خبر داو. ما همن نيبرخيز شديم، الما باز هيزى نامنتظر: هداي تدمرهاي زلادى كه از راهرو مىآهد سكايت از آلز
 عجيب بود زيرا موعد علاقات را خود معين كرده بود. سرانجام صمهاى تدمهاي بسبار تندى شـنيديم مثل اين بود ك كسى به ايز سو "يدود و عشكن نبود كد صهالى
 ستخت در هبجان بود و بعد از او، هند تدهى عقبتر و بسياو كمصداتر و آرامتر ليزاوتا نبكلايونا وارد شد و همواه اوّ بازو در بازويش، ماريا تيمو في يونا ليبادكينا. اكُ مز جنين مسنهالى را در خواب ويده بودم نـهتوانسمتم آن را باور

 بيشترى نقل كنمه اولأ تقريأ تمام شثر در مراسم نماز شركت كرده بودنلن يصنى هعشا سرشناسان
 شهر با به كليـا هى آيد اين را هم بكُيم كه در شنهر شـايع شده بود كه غانم


زن لـو/ FII
اين كذشته خانرما ممه ميدانستند كه او لباسى ناخر به نن خواهد داشت و با ظرانت بسيار آرامته خخواهد بود و به مهين دلِل اين بار در صنـجيدهبوشى و



 خلاصه كارها هسه به ترار شعمول میکذشَت و نيز مهه مىديدندكه او ايز بار در



 آز ارج بسيار مینهادند و حتى میكوشيدند او را راضى كنند كه موعغلهمايشى را
 معهول شد.


 علفى در باد زبر و بالا هيمدند. از اين جور درشـكهما تا امروز هنوز در شهر ما
 راندارم بجلو در كليـا ايستاده بودند و جا براى جلو آمدن درشكه نبود. بانو از درشكه خو; جسـت و جهار كابك نترهأى به درشكهحى داد و جون آثار نارضاهی
 كتم تمام بولم شعين استاه سورجی كفت: ها خوبه خدا بدرت را بيامرزد! جه كنمه طى نكرده سوارت 1 Pavel








 خيابان، ميان مردم آمله بود هيزي











 جلب كند از لاى آنها يش ري رود.


 انداخت و صورت سفبداب ماليدالش را بر زميز نهاد و مدتى دراز همين طور
rip / زذ لـك



 برأى بهتر دبدن نوك بنجه بلند شدن و ستى يكى دو بار هخنديدن و صمداى كركر هخندهات عجيب بود هوعظه هايان يانـت و صليب را بيسُ آوردند و الول خخانم

 كس نيست راه دهد. الظهار ادب غيرعادى خخانم استاندار بيترديد نيشي آثشكار و ذيركانه در سخود هنهان داشتـتـ هسه اين كار او را به اين: معنى نعبير كردند : لابد



 نبود. اعا در آستان كليـا. منكام خروج به جلو خان آن كُروهى از مردم، سـخت لرهم تهيده، مدتى كوتال راه بر او بستند واروارا جترونا ايستلد اعا ناكّهان

 جبزى تعجب تهيكرد و دست كم در حضور جیع دستآجه تهيشد در عين مشانت

نُّاهى سخت بر او انداخت



 بود و در مـال تحمل اخخبر پانصد روبل به بنرزبورگ فرستاده بود برایى كهينة

/ KIF

در مهين اواخخر، بيّش از انتصابب لمتاندار جديد طرحى تهيه كرده بود براي ايجاد


 ايِجاد شـه بود و نكر بنيادين آن در ذهن نِيكخواه بنيانكذار آن رئـد ثيكرد و وسعت مییافت: تا جانجى كد واروارا خترونا خيال كرده بود كه نظير همهي كميته را در مسكو نيز ايعحاد كند و عيدان عیل آن را به تدريج به تمامى البالات ككـترش
 خانم الستانیار جدبد. هنوز مستغر نشله در بعضى عحالزل در خصوس عهلى نبودن نكر اصله جنهن كميتهالى سخنان نِشْدارى كُنه يود، كه از تضا معقول و
 چترونا رمبيه بود. فتقط خدا از دل بندكان خود خبر دارد، وللى كمان ميكنم كد
 لحظه بعد خانم استاندار: و به دنبال او بانوان جيُّر، ناجار از كنار او تخواهند


 وارولارا يترونا با دقت بيشترى به زنى كه پهشَ بابشت به زانو انتاده بود و. لابد
 زن سیخت كهرو بود و خبجالت كشيد اما سربلند كرد و با نكامى، كه میشود
 عجيب!

 هبهـ ساكت ماندند -شُعا درماندهايدء احتياع به كهك داريد؟غ

MIO / زذ لنگّ
زن بيحاره، با لحنى از فرط احساس بريله بريده، زير لب جوابب داد: پمن
 هیان نگاه كودكانه، كد كودكاز به بزركان میكنثد تمناين دارند. دست بيش برد كه دست والروار بثر ونا را بعير د، اما نأكهان، جنانكه ترميده باشد دسـت خود را وايِس كشيد.


 به كار اين زن سخت زاغب شده بود و بيدا بود كه او را از كداهاى على

نهىشمارد،
كسى از ميان جیعيت كفت: وديدى، ده روبل داد!و
 شدهه بود و اكنون در باد تكان مى خور رد كرنته بود و با معان لحن بريده بريدأ الكن


 حقشناسىاش برق وجد ميدرخشيد در هـين هنكام خانم استاندار رسيد و كرود
 الستانلار خواه ناخواه هيجبور بود در آن ازد اليام بايستد و بسبارى نيز با او او ايستادند
 فروانداخت، و نوكزش آن را در هوا كرنت. ثـالد سياه (و كر انقيهت) خود را الز
 انداخت.
 هخانهتان كجاست؟؛ به كــانى كه دورش بودند نـريست و دوباره با بیصبرى

19 / 1


 با تزوير و كنجحكاوى و در عين. حال با ميلى مـاددلانه به تماثالى حادثهاى كه
 شروع مىكردند به ثـو خـى و لودكى.





 لبيادكين كيـــتـمع



 عزيز مز، خانم لبـادكينا هسنيدوى

"شخوب، يس برادر تان لابد ليِادكين است؟


 غانم لبـادكينا از شادى دست زد و كُفت: شآخ، بله!

زiv / زن
 يبر يد!ع بايد بگويم كد ليزاوتا نيكلايو نا هعراه خانم استاندار به كلبـا آمدء بود و
 كردش رنهه 3 براي الينكه تنها نباشي ماوريكى نبكلايويع را با خود برده بود ليزا
 والروارا بترونا با تـشخمي بـبيار كفت: هعزيزم تو كه میدانى شن هعيشه


 حتـأ با ثما بيايم. mais quiavez : : خانم الستاندار با لحنى كويا، كه از حیرتش نشاز داشت كفت 'avous clone?
 خاله جانم:ه و با عجله به نزد chére comsine الث. كد به تلغفى تعبحب كرده بود
بركثت و ار را دو بار بوميد.

 مادر جانم خخودش ثى خوا است حتمأ، حتمأ بيايد صرى به او بزند خودش الآن به
 *Julic. chère ... cousine نشُو " خاله بحازه من حاضرم.
و نتدتند ر با الثهاب نوميدى در كوڤّ وارولا



وايِس رفت و با نگامى نانذ در جٍشمان اين دختر ديوانه خيره ماند. اين نگاه مسـلهاشي را حل كرد و بر آن شد اند انه او را با با خود بيرد.


 ميخانيلونا موانقت كند و اجازه بدهند كه تو با با با بياعى"ه بوبلا ميخانيلونا با خوشروعي، و مهربانى بسبار جواب


 وإروارا بترونا مزَدبانه و با تتشخسى موترانه كرنشى كرد و كفت: شاز لطف

شـا بينهايت متشكرم مبا






 هيجان بود، دست خود را به تندى يسش برد و واروارا جنرونا با با مبل و ر رضهايت



 وتت به واروارا بترونا ناز فروخته و به دبدنت نرفته الـتْ بلكه هواروارا ختروناست كه حد خانم الستاندار را خاطرنشانش ساخنه و او را به جانى خود

نز لنك ,
نتانده استـ و يوليا ميخانيلونا اكر اطميناذ مىدالشت كه واروارا يترونا او را از

واروارا يترونا در نظل مردم شُهر بسيار بالا رفت.
واروارا ختَرونا رو به مادموانز
بود اشار
به سـت در كالسكه دويد و نوكر واروارا بنروناكـكت كرد تا ــوار شود.


را :رنبافتند...

كالسكه به حركت آمد. خانة واروارا ينرونا به كلبسا بسيار نزدبيى بود ليزا




فصل جنهم
مار مكار



 متهان ترافيمويجِ تتهيته كنان كفت: همز... من....
 "نهو ه، نوراً نهوة مخضوص و تا مىثود زودترا
 كفت: كا... تيموفييونا دست زد و، سرمست از ابنكه اينجا نرانسه حرف مسزنتد و او
 آدمهاى جاسنگيناندداء وإروارا بترونا، با وحتـتـ، به او خيره ماند.

WY

 اوست



 مىكرد و نگاهشى بر مبلما و فزمىاما بر تابلو ماى نقاشى روى ديوارها و سهف



مـدك. 2.




 طورى, كه كفتى مى خواهد از جا برخخزد الما نسسته ماند.



مىبينيد ديكر!

 "خوب! بعد!

 كثـبد و سرغ شـد
/ rrr

 دادن جواب به او طفره ميروند و ميخواهند جيزى را از او ينهان دارند.



ماربا تيهو فن بيونا كب كرد. لاشَما عزيزم الآز جلو كلِيا خِيلى سردتان بود. الين تهوه را بخخوري نا

ملرِا تيمونى يبونا فنجان را برداشُت و كفت: ه

 هاخاله جاز، الوتاتثان از دسـت من تلن شدكه
 خاله جان شـا מُددام؟ منظلور تان جِيست؟ ماريا تيعونى يونا كد انتظار اين لسز ختشمآلود را نداهـت به لوزه افتاد، ارنعاشثى ريز و تُثنُجونه، طورى كد كغتى مى خواهد غش كند وإبس انتاد.
 زبانى الكن كفت: شمن خيال كردم اين شور بايد كفت، هعننطور كه ليزا كُنت. هلِيزا كيستوא
ملريا تيعو فى يوونا با انظكثت نشان داد و كفت؛ ههمين دـختر خانم جوان هكر ليز| نيست؟
.




Mrr / ملر مغار

واروارا ثترونا كمى نكر كرد و اندكى آرام شد و هتى به شتيدن حر خـ آخر ماريا تيهوفي يونا سايهة لبخندى بر لبانش دبده شد. و ماريا تيهوفى يوونابه ديدن لبنخند بر خاست و لنكالنگان به جانب او رنت و ثـال مسياهى را كد واروارا






 خودم را نمىنهم. دست كم شعا ملا حظهة مرا بكنيلد لطفآ آن زنكـ راكَه بهلوتان

 آمد كه خدعتكار موكلىاش بود. واروارا يترونا به او كغت: ״روسرى شطلزنبىام راكه در زُنو خريدهام بده. داريا چاولونا جه ميكندكه

 كسالت دار2 بيايد.
در اين لحذله از اتاقهاى مجاور باز صداي تِل و تالل و صدايى حرف زدن و
 و " بِريشاز حال" در آستانغ در ظاهر شد. ماوريكى نبكلايوِي زير بغلس را كرفته بود.
 جان مالدرت هحه میخواهى؟ جيغ میزد و بنا به عادت الشخاص ضهعيف، اما






اين استغبال برايى يراسكوبا ايوانونا به هيج روى عجيب نبوديـ واروارا يترونا از همان كودكى با اين دوست سابث پانسيوتثر با خودكامكى رنتار میكرد و زير
















RYA / مار مغار
حالت صورتش آثـكار بود. از سوى ديكر آنكار نبز بود كه هميزكد بو ميبرد كه


 نز دهأند شورى شديد داشت بس اينكه به هـض بانتن فرصت هساعد حمله كند. البته بايد كفت كه تندرسـت نبو و هبین ناتندرسـنى او را تندخو كو ده بود و اين را

 خودى میمُّردند و حتى ميشّود كفت زيردست. من اين معنى را مهان وتت،


 سرعت روى صندلىاثو هحر خبد 2 سردع كرد هحزی زير لب غريدن و به نظرم


 ترار داشـت. او اككون سربهیوا دامثت و مثل عنخها معلوم نبود به كبا هشم


هراسكويا الوانونا به صندلىاى كه كار ميز بود انـاره كرد و كفت: وآنجاله و به بارى ملوريكى نبیلايو يج به آن تزديك شـد و به سنكيني خود را در آن انداخت و
 a.a
 خود را بر شـقيقه راستث نشرد و ويدلا بود كه سرش به شـدت درد مىكند.
. tic doutomereux
 أخر عمر دوست صميمى من بود میرنتيم با هم عرزــكـبازى ميكرديم.ه


 اين پانسيون و عانسيونتان دلم آثتوب هيشو 2.4

 را فراهوش كنى!
 وختر بجهام. تهوهثان مال خودتان. همين والــلامهه

 تر النيهويع هم كه ننجان را بر داشتـ آن را روى ميز بازیس كذاشت. هاريا تبهو تى
 سوى مينى بيش بر ده بعد از كمى فكر مؤدبانه تشكر كرد و از اين كار خخود بسيار

راضى بود.)

 حاصسل خيالاتت را با خودت آوردهاى اينبا، تو تهام عهرت خِالاتى بودهاكى

RYv / مار عK










جهرهاش از خشم سبز شده بود. يراسكويا ابوانونا ناكهان رامـت شد ر منيز نئــت و كفت:

 اينجا.
واروارا بترونا به شنيدن اين حر فـ ناكهان راست نشـــــت و با لحنى كه زنــ






 مى خواسنم داستان ايز زن بدبخت را بداتم. تا شابد بتوانم كـكثر كنه،




 هم رسيده الست"،


















 اينها مده ديواند شدماند؛؛


 ولى ههانجا اليستده ماند. اها خود جرابسكويا ايوانونا بيش از قيه ترسبده بود. تا

 نفر يكى ليوان آب برايشى بياورداء

 برويد كتار. من آب لازم ندارم.ي براسـكويا ايوانوناكه اندكى آزامتر شـلمه بود ادامه داد: „مادركم، دوسـت عزيز،

 مىبارانند نهىدانيد هغدر الكصلب مرا خراب كرده الست. آخخر هرا! به خودنان
 3ختر جوان دارم!a واروارا پیترونا با حششمانى كتاده به او خِيره شده بود و حيرتزده به



 بود كه متو جه او شـد و ثكانى خورد و مسرخ شد و مصلوم نبود جهرا به صداى بلند



 در اين الثنا دارِا چاولوناه كه به سعت واروارا بضرونا رنهه بود به شـنيدن اين

جر ف هاريا تيمو فى يوونا به تندى برگّثت و جهلو ضندلى او ايستاد و به زن ديوانة
 واروارا چترونا با آرامشي مهيب كُفت: ابنشين داشا. بيا اينجا، نزدِيكتر








 هم امـت

 "صصحبت بول را شنيدى؟"

 هعه اندكى ساكت عاندند.








مار مڭ'ار /
هيج نمىنهم جهه میكويد. سيصد روبل به مز داده شـده بود و مز هم ميـيد روبل براثى او خرستادم.مه داريا چإولونا آرامشّ خود را كاملا بازيانئه بود و به طور كلى بابد بكويم كد



 كواهى به آكاهى او به كناه با تصورى از سوى خود










 حالا ديكر بايد اين مسنله را تمام كرد.
 كفت: شاكر آمد بهتر است او او را به اتات خ خدمتكاران بفرستبد. همانجا بهاند و با با

 آدم نمىدانمهة و سر خود را بم نثـان تحقير نكاز داد باد. واروازا يترونا بِس از آنكه با دتت به حرفـهالى او كوش داد كفت: ناين
 مشثان تر افيهويج زنك ز2 و ناكهان يششآمد و با هيجان بسيار و دوعى

 " perdu a quelque clone onmme un fortat evade...
 ميكر د. الككـى يُكوديع با اسحترام بسيار وارد شــد
 كه خانم ليادكينا زا به خانهاثق بوسانى. به هر جاكه خورئُ نـطانت ميدهد.ه "آقاى لبيادكين مدتى است خودشان بايين متشظرند و امهرار زياد دارند كس

خلدمت برمـند.
ماوريكى نيكلايويج، كه نا آن زمان لب از لب بونداشته بود ناكهان با نآرامى اظهلار داتتت: هسهكز نيست واروارا بترونا... إجازه بهر شاييل عرض كنم كه اين
 جترونان ولروالرا بترونا دو به الكسى بڭكوريج كرد و كفت: هبطو صبر كند!ه و الاككـى يكُوريج رنت.
 $\alpha^{x}$ je crois mème que čest un forcal évales. ou qualque clase dans ce genre الين راكه ميظنت مـرغ شـده بود و باز سرف خخود را بريلد




 ابِز رديِّ.

PrP / مار مלار

تاب نهو تى بر لب به حرف او كوثمّ مىدلد. الا بيسُ از همه مبیاى لِمزاونا نيكلايونا اسباب تصجب من بود كه از وتني داريا هاولو نا وارد ششده بود در جششهان

او برق كينه



 خوشـايند نبود. خواهش همكنم شرا يمخشا نسسنجيده حرت زدم و خودم نورأ
 اخختيار زبانت را نداشتن و از نامههاى بیامضايت حرفت زدى هر جور نامهُ
 تهيده: دبكرى دارى خوددانى، متأسفم. من أكر جاكى تو بودم دسنم دا با اين جور

 مضهحك بود. در اين نامه آدم رذلى مسي كرده بود به من بتبو لاند كه نيكلاى
 مههى دارد
 شـخصي كد در اين شُهر مقيم اصت و يكى از

 نالمهـاى بیمینى برأى تو هم فرستادهاند و به تول خودت " تكركـوار بر سرت باراندند" من اولين كسى هستم كه متأسفم كد بهانهاى براى آزار نو شدهاب الـا كناهى نداهتهام ايز هجزهأمى بود كه مىخواستم هنبالب توضيع به نو بكويم.



 ليزا الز آن سر سالن به نزد واروارا هِرونا آمد و در برابر او ايستاد. واروارا يترونا او را بوميد و دستش را در دست كُرنت و او را اندكى از خخود دور نكم
 او را بوعيد.
 بداز كه تو معيثه در دل مز با دارى و هر صرنوشتح كمه در انتظلارت باشد



 جلو مادرش ایِستاد و با صهداعى آهسته، الما جئان، كه تعيميمي فولاديز در آن
 برالسسكوا ايوانونا از مر درماندكى دستها را به هوا بالا برد و ناليد كه:


مدايى او را نتـنيد. در هـان كوّشه نشست و باز به نقطة نامعلومى ماتش برد.

 برويد هايين و ائن مردك را بييند و اكُ ولو با اغنعاض حضورش در اين مجلس



بازكت

FTA / مار مخاء

 كرده بود و كونههايش كُتى آبلمبو يود و با هر حركت مرش مىلرزيد و
 ريشّآبادى والشـت و سيبكش هسهون كوشُنى نورسته بود بر كلويش و بسـيار نازيا.




 دصتكشى ديُك تالب شُمله بود و دكمههاي دستكثى باز مانده بو2 و نبهى از دست هان و كو شتالود يغورش از لا شـ شكاف آن نمايان بود و كلاه كرد كاملاُ نو براتى
 بنابراين " مزاك عشقى

 تُده بود. هيع ترديدى نبود كه ليِادكين اكنون هم به توصيه و نيز كمك شـخص


 نظلفت كرده و لبلمس بوشبهه و آَاده ثـده و فكرهابش را به نظم آورده باشـد.
 تازه به هوش آمده باشد. به آن ميمانسـث كد اكر دست بر شانهاثن مینهادى و
/ MTP /
يكى دو بار تكانش میدلدى به مستى باز مىافتاد.
 كير كرد. ماريا تيمونى يونا به ديدن اين صهنه از خـند


بردائيت.
 واروارا يثرونا راست نشست و كفت: ولطف كنيد آتا، و آنجا، روى آن آن صندلى



شـده بود دم در نشستْ









 جرأت اين كار را ييدا نكرده بود. ماريا تيبونى ييونا كه فيانز برادرش رادر را باز


 عاقتت با لحنى سنجيهه و بيانى كويا كفت: دالول الجازه بدهيد الستان را از زباذ خودتان بشنوم.

RTV / عار مخار

مروان با آن مساى كلفت و غرانـش كُنت: :سروان لبادكين! و باز تكانى

وارواوا جتزونا باز حر فش را بريد و بر بيمد:


 وضصشس طورى المت كه....
ناكهلن حر فش وا بويد و سرخ شد.
 ادا: »هن برادرش هستم و هركز راضى نمىشّوم كه خواهرم را ألوهه... در الين
 ناكهان حر نش را بريد.
 سروان ناكَان با انگڭت به بيشانى خود الشاره كزد: شمنظورم عشاعرث السـت.

كه مشاعبش در اين وضع المستمه
 برادردار تشكر كنم.ه

غنها برادووار نه... مركار عليه... منظورم اين اهـت كه من برادر خوامرم هستم دبكر... باور بفرماييد سركار غنلهـهه بر سرعت حرنت زدن خرد هیافزود و


 هستند كه به من النرا هیزتند. ولى لبادكين از حيث آبرو خيلى مغرور اسـت و

سربلند! و... و... من آمدوام تخكر كنم... بغرمايد اين پوله حضرت عكُليه؛ اين را كفت و كيف يول خود را بيرون آورد و يكى دسته السكناس از آن بيرون كثيد و. شروع كرد آنها را با انگغتانى الز بیصبري بيمارىكونهانى لرزان شهر ون. ييدا بود كه مى خوالست هر جه زودتر نو ضيحى بدهد و البته وضع موجود به
 او را مضحكـتر از بيش مینمايد و همين آكاهى آخخرين تسلهط او را بر خود از او ار
 انكشتانش بد فرمانش نبودند و بدتر از همه إينكه از بخت بد بكى اسكناس سبز سه رويلى از كيفش بيرون لغزيد و بعد از مى مسـرى شـكنشـكن در موا روى نرش

سروان، ناكهان با يكى بسته السكناس در دست، از صندلى خود برجسـت و كفت: هالين بيست روبلاه و با صور نى: از زحعت شمارش عرت كريه0. اسكنما را
 دست افـــاند كه " جحهنمب"

 واروارا چترونا شتابان و اندكى با وحشت كفت: پيعنى هح؛ ابن حرف شـا

براى من قابل نحعل نيست.
*خوبه، اكر اين طور المت..."
 نزديكِ شُد و اسكناسهاي شـمرده را به يسعث او يش بر برد.


هاوريكى نيكلايويج و من و ستخان ترالفيمويج مر مـ اندكى يـيُ آمديم.
 עانراحت نباشبد، خيالتان راحت بالشد، من ويوانه نبستم. به خدا ديوانه نيستم.ه

RM\&
**

 همين خواهر من نقبرانه امـت، بله، میين خوامر من كد زماني لبيادكينا بود ولى
 نمىيسندد كه او معيشه بىنام بماند. صضهرت علبه شـهاكرم كر ديد و ده روبل به إو
 حضبرت عليه! مىشنويد حضرت عليه! البن مارياى بینام از هيحكس ديكرى در اين


 با يكـ دست عيكيرد و با دست ديكر به بیاى دد روبل بيــت روبل يس اصىدهد،

 كه در ابنجا، در شهر ما عم يكى دنتر انبحن نيكوكارى هست و هركس, بخواهد هى تواند اعانه به آن بر دازد. مروان ناكهان ساكت ثـد هنانكه كار درشئان و دشوارى را به انـجام رمانيده باثمد به نفس نفس التّاده بوح. اين مطالبي كه دربار: دنتر انجحعن نبكوكارى
 به شدت عرز كر ده بود و تطرههاى عرت بر مثقيقههايش نمايان بود. نكاه نافذ
واروارا ینرونا جهر ءُ او را ترك نمیكرد.

بانو با تندى كُتت: هاين دنترى كد ميكويِد در اتلت صرايدار السـت، شـــا
 A.P.Yermolov 1 39


در جيتان و اين جور در هوا بلا ندهيد. اين يكى! بعد هم لمفآ همانجاك كه به


 بيذِيد و هر كنكي را از دست ديُكا

كرديد كه من ثيل دارم در اين خصوص توضميع كابل بشنوم."
 رنت.


 ولروارا هترو نا جشّم به او دو خته هنتفر بود.
سروان ناكهان غرجد كه: هسضرت مليه، الجازه بفرماييل بكى سوال از شـا
 "بغر مايد!!


مروان ناكهان از جالى خود جهست، ولي مثل اين بود كد خود متو جيه حركت خود نبود. بر مـبنه متـتـكوبان كفـتد اهحضهرت علبه، حضرت عليه، اينبا در اين
 و ثتّى بفههد حبرت خنواهد كرد.ه **وم! عثل ابنكه خيلى تند میرويدإم


 *يكى سز"الل ديكر هم بكتيل.ي

RP1/ر / مار مغار
رمىشود زير ستخكينى بار نجابت جان كنديه
 مروان با لعز اندوهبارِ به تصسخر آميختهالى نرياد زد: پنميدانيد، هنوز اين

"،" " ${ }^{*}$
ايزن را كخت و وحشيانه مشـت بر مينه كو فت.









 كرده المـت. البته اين فزهنى بيسُ نيسـت ولى واروارا هترونا لابد دليلى داشت كه


 مىـّود كفته بسيار خوب مينهيبد. عاوريكى نيكلايوتع ايستاده بود و حالت كسى را داتـت كه آفاده اسست كه از همه دناع كند. ليزا رنك به رو ندائشت و با


 بو ده استْ - م



 است. شـا به سؤال من جواب نداديد. من منتغلرم جواب شـبا را بــنوم يرسيدم ح
سروان جشمكى زد و سزال واروارا يثرونا را تكراركنان كفت: همن جواب " چקر"





 به نظر من كـتاخى استهـ








"קطـــــ طور؟"




MPY / مار مڭار

لاخانم، من هنوز ديوانه تشدهام. حتها روزى ديوانه خواهم شـد ولى هنوز نشَدهام. حضرت عليه، يكى از دوستان من كه آدم بسيار بسسيار بسيار شريفى امت
 مىفرماييد آن را برايتان بخوانم؟،
"حالا مىخواهيد از فصهماي كويلف براى ما بخزانيدكه
 را نوشتهام. باور بفرماييد، حفهرت عليه، جــارت نباثطده ولى من آزقدر كه حضرت عليه كان ميكنتد بيىـواد نيستم و منحط نشـدهام كه ندانم كه روميه




شُده امت.4.

روزى بود زوزكارى

بكى روز انتاد نوى يك ليوان
كه فواوان بودند در آن عـكـنز
 كر دهابد؟،
سروان با بـشكيبى خشمآلود شاهرى كم شنونلمالى عبان شعر خوانيالش حرفى زده باشُد دستهاي خود را با حركاتى ثُديد و تهـيدآميز تكان داد و نورأ كنتا
 هر الحمعى میفهمد. شعرم را تهل نكنبد. خواهيد ديد خواهيد دبلد (و يـوسته دمتصهايش را تكان هيداد).



سوسك سياه نازنازى شروع كرد با مكسها جفتكـاندازي مكسها رساندند وزوز به آسعلن هون از سوسكى ندالثشند هيع الملن از زو يمنر كردند دادخواهـي

سروان همحنان به يرجانكى ادامه دلد: همن ايز شعر را هنوز تهام نكردمام








 خانة من بزنيد جيـيـت؟



 نغوامد كرد. خاملرتان آسوده باثند، حضرت عليه!ه



PFO / ملر مغلم

هيلى شديل داششت كه كسى را بيازاردا به مريڤى به كسى زيانى برساند و از اين راه
قدرت خو2 را ندلان دهد




 هيه كس نكر.2ه است! وتَى لبيادكين در آستان اين بند مغدس ترلر مىكيرد حغرت عليه، كاهى أنفاق ثعى انتلد كه نامهاي ثاهوارد شـنان آراسته به شعر
 الشكىهلمى كه در تمام عمرش ريسنته است بازش كرداند زيرا اححساس ظرافت و, زيقاع الز آن آزرده مىشود. اما مرغڭك زيبا آز تفس جسته الست و دمش دوباره به دست نمىآيد بله، حضرت عليه، در اين بند است كه ليِادكين مسكن است
 بود8 الست و مفتربان از اين فرصت صود جـتهاند. الا حفهرت عليه، بدانِد كه لببلدكين سادهلوح نيست. منتها كرك بدنهاد بر مـينه او نتــــه است و مدام پيالهاش را بر ميكند. بيهوده در انتظلار آخر كار. ليادكين زبلن ذخود را مهار







 مُديدى به بار موأردد - م:

 در باسخ به نگاه يرسان واروالرا يترونا كفت: هنيكلاى وسيعوالوالوديريج همين
الآن تثريف آوردداند و دارند مى آيند بالاه،.


 وسيهوالودويج بسبار عجيب بود زيرا ما معه يكى هاه بعد انتظار ئر را دا داشتيم ففط از هبث نامتتظر بودنش عبيب نبود، بلكه دققِاً در اين لحظه تصادنى بس




 نبود كسى او دا نمىشيناخت.

## A

جايز مىيينم كه اينجال، در ثرح اين وقابع اندكى بازايستم و هميأت فاهر اين




 و حثى هالالك بود. به نظر مهرسيدكه رفنارطّ تدرى نمابان و نامتعارف الست

PFV / مار هُڭار

بجا مىيانثى.





 بر خامته است حال آنكه بسبار تنمرست بود و فوى و حتى هركز بيمار نشده بود راه رفنن و به طور كلى حركاتش: بسبار شتابزده مىنمود سال آنكد عركز
 او را ناراحت يا دستباجِه كند. در هر شرايهل و هر عجلسى ههان بود كه هـيسـه

بود. بسبار از خودراضى بود الما خود به اين حال تو جهى ندلتشت تندتند حرف عیزد و در بیان مفصود شُتابزده بود، الـا در عين حالل يه يخود اطهعنان بسيار داشت و هرگز در جستو جوى كلهات شودد نهيماند. با وجود

 جريلنى يكنواخت و پيومثه بيرون ثيريخت، هميشه با دتت انتخاب شله و بيو سته آماده. ايِن سال در آغاز كار خوشايند بود اما بعد نفرتانكيز مىشد. غاصه به علت همين تلفظا ورشّن و ممين جريان مـاجِهورارِ عميشـه روانِ كلهاتى
 نونالفاده دراز و نازكى و يسيار صرغ و تيز كه نوكى آن ملام و بىاختبار مى جرجند بارى اين جولن با اين هيثش مشل برتَ به مالن وارد شـد و من تا امروز تمهور مىكنم كه وارد نشده. از هـان اتاتق مباور شـروع كرده بود به حر ن زدن.


ميل ماجهعهائى روانش را جارى ماخت كه: پنكرش را بكنبد واروارا


 كفت كه يكـ ربع ماعت بعد بيايمـر
 اينجهاء
„نيكلاى وسبهوالودويج ديكر! يعنى شما نازه الآن دانستبد كه ار آبده الست؟





 ليزاوتا نيكلايونا هه خوبا












RPq / مار شکار




سرازير شــد.
هتروشا خود را به زحمت از آنوش بدرمّ بيرونكشان تندتند زير لب كفت: هاخوبه خوبه ديكر بازى درنياور! ايز بازىها را بكذار كنار! كانى اسـت، كافى

 "اخوب، بس است ديكُ! بعد در اين باره حرف ميزنبم، عيواتستم كه رتمى مرا بينه از ممين أداها درمىآورى! حاللا خخواهش مىكنم تدرى هشـيارتر باش و بيدار شُو!
هولى آخر ده هـال اميت كم تو را نديدهام!

4. mon enfant! »

 بس صـى نيكلاى وسبهوالودويع به رالستى در اتان بود بي بیدا و بد آهستكى آمله بود و

در آـسنانة در ايسنادع، حاضران را تماشا ميكرد.






-

والاْع و عتانت. با همان وتارِ آن بار به تالار وارد شد , ستى، هیشود كفت، به











تازه.

 الها به منظور توضيع سوال هولناكى كه به دنبال آن حركت و اين دسنور عى'َّد و امكان طرح آن از جانسب واروالوا هترونا به ثدرى از ذهن من دور بود كس تصورش را نمىتوانستم بكنم، از خواننده مى خواهم كه به خاطر دالشته باثشد كد

 با وجود المتقامت دوع و تدرث تشـخيص دو المور عشلى و توانايمىاث در به
 رها مىكرد و شابد بشـود كفت كه كاملأ اختيار از دست عمداد و مرانجام

 و تمام حال ; نيز شابد آينده در كانونى متعركز مىشود و نيز مى خخواهم بهطور


Pol / مار عكُار
برانكيختىكى خملاب به براسكويا ايوانونا ذكرى از آن كرد اها نكنت كه در آن حه نوشته شده بود و شايد مناد همين نامه توضهيحى مىبود براى سوال حيرتانيكيزى كه از يمرش كرد.

 بخوريد فورا بڭويد كه آيا حتيتَت دارد كه اين زن لنكَ بدبخت، همين كه آنبها
 من اين لحظه وا به خوريى به ياد دارم. نيكللاى وسيهوالودويج حتي بلكك بر. مم نزد

 احترام بسيار دست او را كرگت و بالا آورد و بر آن بوسـه داد ; نفوذ عميت و



ححتى، كه هيلا بود يك لحظف بيشتر تاب تحعل بار بی خبرى را ندارد. الما بـمرش هصحنان ماكت ماند. دصتس راكه بوسيد نُطاه دبكرى به حاضهران
 حالت مجهر آَممها در بعضى لحطات بسيار دشوار الست. مثلأ من به خاطر دارم
 رنت و دستهاي خود را ككتى به التماس جلو سينه بر هم نهاد و نيز حالت وجدى كه در نُّاهش بود در ذهن عن نقـُ بسنه است، وجلدى ملهوشانه كه سيماى او. را درهم ريخته بود، وجديى جنان شـديد كه تحمل آن براى انـــان دشوار



هوّت خواهد رنت. نيكلاى وسيهوالودويج به او كغت: עشا نبايد اينجا باشيد!! لحنش بسبار نزم
/ YAr

يو2.
 ححركاتس از الحترامه بسيلا عميت نشان دانُـت. زن بينو! به نفس نغس الفناده به




 شعايم نسبتى با شها نلارم. نه يدرتانم ند شوهونان و نه ناهز تانز دستان را به عن بدهيد و بيايِد از اينجا برويم. شُها را به كالهكه مىرسانم و اكر اجّازه بدهيد






 كرخت و با احتباط ; احــام شسلردى او را به جانب در هدايت كرد. ملريا
 بر افروخت و بسـيار خجالت كـيلد بیآنكه محرفى بزند، سر به زير الفكنده و به


 بدرته كرد. بمد بِآنكمه لب از لب بردارد دوباره نشست، الـا سجهرهامث به تشنجى
 در حيني كد اين ماجرا ميان نيكلاى وسيهوالودوِي ج شاريا تيهوفى يونا
ror / مار بלار

 حر نـ زدن كردند.

البثه حرف زيلا نمىزدند بيستر واى واى' بود , آء , اوه؛ اعورز ترتيب وثوع

 حتى هاوريكى نيكلايولِ زير لب و يريله بريدء تندتند حرفـ شمزد هيو تر
 واروارا דترونا بعبو لاند و برأى كوياتر كردز بيان خغود از حركت دستماككـك


 سنغت در نلانُ
 شنيدى كه خودش الآن به او هیه كنديى الما برامـكويا ايوانونا ابدأ تادر نبود جوابى بدهد و فتط دستى انــاند و زير لب هجئى كڭت. زن بينوا نكرانى خود را
 مسلوم نودد و تا دخترش برنمه خالست او نه بحرأت داشت برخيزد، نه برود و نه
 ترديدى نبود كه از وتْى كه نيكلاي وسيهوالودويع وا ديده بود سخت در وحشت انتاده، در فكر نرار بود الا بيوتر سنهانويج دسـت او را كُ نهه بود و نميكذاشت بكريزد.

هسجنان كو شان كه واروارا يترونا وا عتأعد كنده با كُنتارش كه هصجون رشتهُ
 اهللا حرنـ ندارد.ه جلو او اليستاده بود و تخوب به ياد دارم كه واروارا يترونا باز
 ستخانويج مونق شـده بود كه تو جه او را به خود


 نُكفته است كه در اينزباره حرفى بزنم و توضبيى بدهم و اكر سر خود بسخواهم
 وتسيهوالودويج به الين موضوع هيج الهعينى نمى مهد و از طرن ديكر هر جه باشد بعفى موارد هسست كه انسان خود به دثوارى حاضر مىثـود دربارة آنها توضهِ دهد و ناكزير شـخم ثالثّ بايد ابن كار را بر عهده بگيرد. زيرا آسانتر عىتواند بعضنى نكات حساس وا بِان كند. وارواوا بِّرونال باور كنيد كه نيكلاى وسيهوالودويِ ابدأ تقصيرى نداشت كه از جواب دادن به سوزال شُـا طفره رنت و صريحأ توضيحى نداد. هر پند كس موضوع عبتذلى است. صن او را از بترزبورك ميشتاسم. تازه اكر حتشأ لازم باثشد كلهة ״״آبرو." راكه معنى دتيق آن معلوم










R00/مر مغار
میكر2ه، مبل سماجتآميز اين جوانِ بندارى از آسعان به مياز ما انقاده، به نقل ماجراهاى دبعاران عجيب بود و با آداب عادى معاثرت در جاري















 و شما به زودى مىيايست حــاب




 زندكى خود وا به طنز آميخته بود. زندكى او را را در اين مدت نـي ديكرى وصف كنم، زيرا الو كـى نبــــت كه به يأس تــليم شود و از اشتنغال به كار

 خانهاى و حتى بيغولهايى برايى خود نداشي




 زندكى بينوللنتبنى، كه نبكلاى وسيهوالودويج نيز













 جند و جون ماجرا جويا شُودا كريبان مسخرهكننده را كرفت و از ينجرن طبفـن
rov / مار هغار

كوم بيرونش انداخخت. اينجا البداً صهجت از انز جار غبرتصندانها يكـ جهوانهرد و
 , شو خخى هعكانى صورت كرنت و خرد نبك大لاى وسيهوالوتويج از حس بيشتر

 مشاشرش انبقاميد. تكرار مىكنم كه شن در وصغ احسـاس دل آدمها بسبيار ناتوانمه


 برخورد ميكرد كه زن بيهاره انثظارش را نداثـتـ. كيريلف نيز كه آنبا بودى (واروارا بتروناه بد نيست بدانيد كه المن كيريلف آدم بسيار عجيبى السـت و افكار



 كرده الستت. اين را هم بكويم كد نيكلاى وسيهوالوحويج به اين كيريلّف احترام




 خود آنجا بودم و خوب به باد دارم كد كار اين زن بيه ـجامى رسيد كه او را ميشود
 خانوادمالش دسـت و بالث را بستهاند و موانعى از اين ثبيل هيش رو دارده در
 عافبـت كار بد جابه كشيد كه وتنى نبكلاى وسبهوالودويج ناجار شـد به اينجا بيايد

شها 1 YAA

مستمرى ظاهرأ تابل هلاحظهالى بوإى كنران او عقرر كرد، حدود مالل سيصد

 روانى جوانى دلزده و از هسه چیيز بيزلر. تا بيند كد كار يحى بيهار ديوانه تا به

 كبود اسـت، و تازء شيدانيد كه اين بيحاره لز عتّق شضحكث به شـها مىميرد و با



 تنها نهىشود دريارة: آنها عاثلانت حر ف زد بلكه حتى شريمع به حر ف زدن دربار:


 من تا حدودى از آنجهَ در ايز شهر مىكذرد باخنبرمه كوينده ناكّن كلام خغد وا بريد و رو به سوى ليباوكين كرداند، الا والرواوا يترونا نكذاشت با او حرف بزند. سخت به هيجان آعده بود.

 دريارْ نكمالى از الين آتا سوالاتى بكنم. واروارا جترونا، هـعبن الآن مسنله برابتان روشن خخواهد شـلـهه
 غوب كردم كد كذايتتم حرفثاز را بزنيد!، ثيوتو ستیانويج تكانى به خود دا2 و كفت: هاحالا واروارا شترونا، غخودتان انصاف بدهيله آيا نِكلاىى وسيهوالوحويج مىثوانسـت الآن در جواب سؤ ال شـها، كه شـايد
rat / مار مخار

بيثّ: از الندازه تاطعانه بود و هون و جرا برتمىتابيد ايز توضيهات را بدهد؟ه

 شخضص ذینقع توضينز فیدهد5
 الـتباهيد.
***هبا در هحه بار






 واروارا هترونا حرذ او را بريد كه: پنه، نه، نه، صبر كنبداه و لحنش طوزى بود كه يِيا بود تُهد دار د مدتها حرن بزند، آن هم با غزور و سرعستى! بيوتر

ستانويج هعيزكه به اين نكته به برد با دتّث بسيار كوشَ به او سبرد3. پنه، اين كار نيكلا هيزى بالانز از بلهوسى بوجه امست باور كنيد، حتى

 را كرديد - زندكى رالين جور به بازى بكيرد و مستخره كند، به نظر من بيشتر به



.


 "'chèrc. chère ... بريدن گُتلر باتو مهكن الست خـرناك بالشد و بازايستاد.
 داد: تو اكر هديشه هو الشيو








 تفشاد، اين زعينغ تاريكى و غمانكيزى كه او (باز به تعبير شها) مشل الهامى در آن



 „و حالا شما تعجب مىكنيد كه او اين زن را مـل همه مسخره نكرحو باشـد!
 آزارندكّانش حمابـت كرده باشلد و به الو حنانكه به بكى عاركيز الحترام بكنارد.

بار مڭ /
(الين كيريلف هم كه بايد بصيرت عبيمى به اسحوال آممها داشنه باشـد، نيكلا را

 بنوزآميز نیى لمسوس كه شـعا.. نهيكويم المسوس كه شـعا زن نيستيد. ولى الىكاش دست كم اين يكى بار اين نككه را درك موكرديلده
 مم مثل مذهب امـت. انسان هر هجه سيامزوزتر باثمه با تومى هر تمر زير
 الست، خاصه وفتى مدهزار مبلْغ مذهبى مدام بر آتثّ اين اميد بلمند ر منافغ خود


بأُشد..





 ميكنيد؟ جه وال و عفدس بو2 اين جواب!














 نميدهد بكيريد و او را يككاره هعهون صورت مجسم آرمان شورد به آسعان برسانيد و او را خورثبد رؤ ياهاي خود بـسازيلد و هعن الميدهاى زندكىتان را در


 تححسل كرد دهام!
 او كر داندم.



 تهام زهر تحفيرى كد در سينهام مىجوشّيد براي جواب دلدن به اين همه رذالت و

 اينجا به اشـناص غرستاده عىشد شنيذهام . خاطرتان آتـوده باثـد، من نويـــدة آنها
را پيدا خواهم كر

PAY : مار مغار
 حتى اين برامسكويا ابوانوناى بينواى ما را از عذاب بینصـبـ نكذامئتد.ه و از سر بزركوارى مهربانىالش طغيان كرد و دو به سوى يمراسكويا ايوانونا كرداند و با لهنى كه از طلنى یيروزمندانه نيز خالى تبود الزود: „جراسكويا إيوانوناى عزيز،
 خراملكويا ايوانونا با بىميلى زير لبـ كفت: حبس كنيلد ديكر عاكركم! ديكر بهنر



 ار را زير بالل بكيرم و به نرزندى بيذيرم اين ثكليف مقدمى اسـت كه مىخواهم ادا كنم. از المروز به بعد او را تهت ححايت خود خور خواهم كرنت. بيوتو ستبانوبِ سنتت به شور آمد ر كفت: هاتفاتأ از يك جهت كار بسـيار
 دربار: ههين حهابت صصحبت ميكردم. میتوانيد تصهود كنيد كه وتتى نيكلمى وسيهوالودويِ از آنها رنت (واروارا پتروناه من دنبالة حرغنهايم را از هـان جايع كه ثطع كرده بودم بازمىكير) ايز آتا، هعيز آتاى لبادكين نورأ خنيال كرد ك حتى دارد مقرנى خواهركثى را يكبا تهطاحب كند و شمين كار را كرد، من نهى
 ناجِار ديدكه ترتيب ديكُى بدهد. اينبا هم از جزنیات امر خخبر ندارم نيكلاى وسيهوالو دوج خود خواهد كفت. من همينتدر ميدانم كم ثــخصي عورد نظر را


 هندى پیش به منظور خود رمبد و حق ولايت خود را بر او مستجل كرد و او را

از صومعه بيرون آورد و مستفيماً به ابنجا كشيد. اينجا غذليش نمىدهد. كتككد







 مروران كه نا آن زمان ساكت ايستادد و سر بد زير انداخخته بود.به سرعت دو تدم بيش آمد و با روعى برلمغر رخثه كغت
 ساكت شد

 حرفـهايع كه زدم درسـت بود يا نهى اكر معتقديد كه حرفــمايم درست نبود مىتوانيد نورأ بكويمدهر


 بربا بود،


به تشُنع غفب در هم رنت.




مار مكار /
 نعىینوانيد حرف بزنيديهي سروان مر به زير انداخته سـاكت مانـد ماند
 رممىتوانبد برويد الما بعد از ابنكه جواب سؤال مرا داده باثبد. حرفـهاني كه زدم درست بود يا نهكهـ
لبيادكين مريلند كرد و نگامى به ثكنجهير خود انداخت و آهسته كنت: *درست الست تربانايه „هـهاشش درست الست؟ „همعهاش درست أست تربان:" "حرف ديحرى نداريدكه به آن اضانه كنبد؛ اكر احساس هيكنيد كد ما از
 بيان كنيلـبر
*نه، حرف دبعرى ندارم:*




 را میشود مفصر دانست؟؟ هآناى لبِادكين بفرماييد بينم حالا شـما مشباريد؟ه همن... مشيارم!ع

 كنت و باز در صندلىاش فروالثناد.


المت؛ آقاى لبيادكين العصاب شعا بيش از اندازه حساس است، ولى اجازه



لبياكين لرزبد و با نگامى از نرطل استبصال وحشبانه به بيوتر ستبانوبيج جشم
دوخت

$$
\begin{aligned}
& \text { "ييوتر منهانويج، من حالا تازه دارم بيدار میشوم. } \\
& \text { ههوم! بعنى منم كه بيدارتان كردمأهِ }
\end{aligned}
$$



 الما واروارا بترونا دست المثاند كي برين برود.




 برابر مار بوآنع مهيب. نبكلاى وسيهورالودويج اندكى مبر. كرد الما بعد او را را بـ


## $V$

سردماغ و آرام بود. شايد اندكى بيشّ اتفاق بـبار خغوشايندى برايش الناده بود كه
 خوشعال است.
rev / مار شغار
راروارا يثرونا طلقت صبر ندائـت و برخامست و يسش رفت و يرسبد: دنيكلا

الها نبكلا نتمط خنديد، به صدلي بيلند!











 مىكتت نگاهى سريع به او انداخت.) مادرجانض شعا بايد بدانيد كه بيونر











كنبد ديوانه منمـ شو جه باشثد بابد شهرتى راكه اينجا به دست آوردهام حغظ اين راكه كفت ماكرشي را به مهربانىي بوسيد و الفزود: یدر هعه حالل ماجرا را

 تشغيص داد اما وجدش بايان نيافت، به عكس شدت كرفـت

 ر به جانب يراسكويا ايوانونا روى نهاد.

 دبكرى متوجهه بود، ليزا از ونتى كه سروان سالنز را ترك كر كرده و در آستانهُ در با








 وسبهوالودويج از همه جا بـى خبر، با سادهدلى روى به سوى او آورد و سلام و نعار فـ كرد.




RPQ / ملر مخار
 بخـابش " نباسُم.
لِيزا دوبارة توانست خود وا در الختبال آورد و شتى اندكى با خجالتت، الا با

 بابد بكويم كه نيكلاى وسيهوالودويج بسبار خويشتنلار و هؤدب بودا اما حر زير

 **عين جا!






 بــكـد.




 خودنان ميكويد كه من هو روز مثل ديوانهها در شهر امـب عـودانم!ه و دوباره


* / YV.
 به هيج كس اجِازه نمىهم دستم را بكيرد. خودتان را آماده كنيد. حالا نزض كنيد
 السباب خوشُحاللى شها خواهد بود.ه ماوريكى نيكلايويع با حالتى جدى اخخم در هم كرد و كفت: ابِكويم خوشو تـت خواهم شد كه شُما بك
 ماوربكى نيكلايويج با لحنى جـدىتر غرولندكناز كفت: پنخير، آن وتـت هم









 كنايههايشن بیمزه بودند الا او ظاهرأ دريند نبود كه از اين راه تو جه ديگران را جلب عىكند.
 افزود: وآبه، نورآ يكـ ليوان آبياه

درست
فورأ هده به جنب و جوش النتادند و آبَ آوردند. لبزا مادرجانش را در
 هى
rv) /

 شده بود به اتاتق خود برد. الا غيبت آنها جندان طولانى نشد. جهار دتِيقه بعد

بازكُشتند...
 بادaاندنى را به غاطر آورم. به ياد دارم كه وتتى بانوان رنتند و (جز داربا بارونا كم از جاى خود نجنبيده بود) هيم زنى در عيان ما نبود نيكلاى وسيهورالودويج

 مىخواست با او دربارذ هوضهوع بسميار ظلرينى بحت كند الا نيكلاى وسبهوالودوبي به او فرضهت نداد و با شـناب روى به جانب داريا باولونا نهاد، ولى
 به سسهت ينجره برد و آنجا شروع كرد به تفدى با الو حسورت و حركات دست و سرشَ بیلدا بود كه موضوع بحث بسمار مهم است. كيرم نيكلاى وصبهوالودوئ با فخيميلى و صر به موا، لبخندى ظاهرى بر لب، به
 خجيز برهيداتتت كه از او دور شود و عاتبت درست ونتى از بِنجره دور شد كس
 به مادر : دشخر بقبو لاند كه دست كم ده دقيقهاى بنُّينند و اسنراشت كنند زيرا معتفد بود كه هوأى نازه برأى اعصاب بيعار ليزا زيان دارد. نو قالعادد نكوان حال لِزا بود و خود كنار او نسـست, بيوتر متبانويع كه اكنون آزاد بود شتابان نزديكى

 داشاكد ديد نيكلاى وسيهوالودوبي به جانب او میى آيد به هيبان آمد و بیترار شـد و عاتبت به مسرعت از جا جست و بیدا بود كه بسبار دستباهِ امست و رويش سنخت برانزو خته بود.
/ TVY / شباطهن
نبكلاى وسيهوالودويح كه سيمايش حالت تخاصى ييما كرده بود كنت: غاميل الينكه هیشود به شها تبريكى كُت، يا هنوز نهكه
دالثا در جواب او جيزكى كنت كه به دشوارى تشخيص دادنى بود.

 اطلاع دادفاندي



كغتم عانع كارى نشده باتشم. و اكر ستهاذ تر افيهويج...،




 باختتان را حاضر ككيد زيرا شرط را باخنيد! يلدتان هست كد در سوثيس كه

 فراموش كرده بودمهه و به سرعت بركشت و لرو به ستهان ترافيبويج كرد و كفت:


 خودت نوشتى!
 " "



RYT: مار مغار

دهانس ادامه ياذت: شأكر مىخواهي، همانطور كه خودت در نامهات نوشتهاى و
















 تو را كناهكار نمىدانم! اين. جور ملاحفلات اسباب مربلندى تو الست، و از إين



 خلاصه صسجبت از كناه صمكند. مىنويسد اين دوشيزه "ّبك مرواريد الست،



ش / YVF








 واروارا یترونا يا رنكي از خخشم زرد و.



 لايعنى... هنفورم اينست كهـ. ميدانيد... ــايد درست نفهعيله بالمّم... در الين




 الست كه نامههايت هسه به عنوان من بود، ولى آنها را بيشتر براى آيندكان نوشتهأى. براى ثبت در تاريخ... اين الست كه براى تو جه امميت دارد...


 شُرط يبندم كه خطاماى بسيار معصومانه و كودكانهالى بوده است. ولى همينها

Rvo / سار مغار


 هسبيدهاند.. كرجه اينها كفتن ندارد.. صحرفـهاي من بسيار نابیا بود. عذر






 بايد الوتاتتان تلغ مُدو باشد. من مم حرف شیزنم كد ساكت نمانده باشمر...a واروارا ینرونا با غيظ! كفت: هبه عكس، به عكس! میبينم كه بN ستر: آمدهايد و البنه ست دانشتهابد.ه
 كوش داده بود. يهونر متبانويِي نتشى بازى مىكرد، (كيرم من. در آن زهان سر
 ابدأ دربند ظرانت نبود و نقش بازكالي آشكار بود.
 شما نبوديد من از ستيفت أمر بیخبر عانده بودم. بهد از بيست سال اول بار الــت
 مخصوصاً در بريان امر ترار كرفنهايد. بيينم، لابد شــا را هم سثبان ترافيمويج حر جريان كذانته است.
 به دستّ رسيل..."







 كه او










 انفلاب درونى، البته تقط برائ مدنى كوتاته.




 احساسى دردناك ميكرد دست به سوى او بيش برد و با حرارت بسبار و با

RW / مار بתار
 نظويِه الطمينان دائته باثشيد كه شـها شعان الحترام كذثته را در دل من داريد و

 ستهان توانيهويع جلو او به احترام دو نا شـد

 آينده هم مهم خواهد بو 3.


 "هآورى!
 با لحن ديُكرى با هن سحرف بزنه، عزيزمكه
 همه لز اعصحاب پير و فزسـوده و ييعار تو السـت و داد زدن هيج دردى را ووا

 نداكي!
سثبان ترافيمويg با نكاهى نانذ به لو خـره شد.

 *

 نمىتوانسـت أنتظارش را داتثته بائــد.
 هيجانى تازه شده بود. تندتند با مادرشّ و ماوريكى نيكللمويج، كه روى مسر او خم

 بود كه عجله دارد به خانه رود و مادرش را میشتاباند و بارريكى نيكللايويج نيز داشت بياسكويا ايوانونا را از صندلمالمن برمى خيزاند نا بروند. الـا ظامرأ متدر نيو دك بابيان ماجرا را ناديده آنجا را تركى كنند.
 فزامو شش كرده بودند و ظاهرأ خود نيز نمىدانست جرا تا آن وتت آنجا شانده و


 او بود و بوزخندى بر لبانشى نشست، الا وتتى شـاتوف جلو او ايستاد خوزخخند از لبانش
 دو خته، ايستادد بود. نو جه همه به اين صحنه جلب شـد. ههه كفمتوكوى خود را بريدند، هيوتر صتهانويج ديوتز از هسه, ليزا و ملدرش وسهل اتاق ايستاده ماندند. بِنْج ثانِهأى در سكوت كذشت. حيرت هعراه با جسارت اول در جِهرة نيكلاى وسيهوالودوي8 جاى خورد را به ختشم داد. ابروهايش درهم رنت. ولى ناكهانز
ناكُهان ثـاتو ن دسـت بلند و سنگين خود را عفب برد و با تعام نبرو سبلي شحكمى بر كوشَ او نواختا جنانكه نيكلاى وسبهوالودوبي تعادل خود را به شدت از دست داد.
rva / مار عُغار

اين سيلى شاتوفـ به شيو: خاصي زده شـد و اكر بشود كفت با سيلىهاى ععموله تغاوت داشتـ. اين ميلي نه با بهنة كفـ دمـت، بلكه با مشتت نواخته شد و


 آنها جـارى شُد.
 در سـت بادم نيسـت، زيرا بلاذامله سكوت بر مالن ساكم شد. دو هعه سالل صراسر ايز عاجحرا ده ثانيه بيشتو طول نكڭبد. اما در مميز ده ثانيه اتفاتات مهمى انتلد!

بسیار عهم
بار ديك, به خواننده بادآررى ميكنم كه نيكلاى وسيهوالودويج از آنهاني بود
 جلو آن هيايستاد و نشانهأُ را مىكرنت و حريف را با آرامشَى درندهوار در


 تواناعى تفكر را از آدم ملب مىكند هركز آشنا تشده بود. در هين بحرالنهاي سباه


 ترديد نمىكرد.

 بسبارى را دوبار: او مىدانمه و شابد جايز باظد كه او را با بمضى عردان بر جسته
 مقايسه كنم.
-

مثلذ از لل...ن" نتل عىكند كم از دكابر بستها" بود و در سرابسر عمر يبيو سته به الستنبال خغلر رنته بود و احساس روياروع با خطل عميشه مرمـستش

 خرس عیرنت و دوست داشت در جنمّلما عحكومان زنارى را دنبلّ كتد و
 انــانهسالز مرى نترس نداثشـيند







 حريف در دونل نـىسنبوبد.






1. منظظر


 جابن نــانتد.

مار مغار / $/$











 شود.
با اين حلى در مور2 حافر كار به صورت ديكرى تمالم شد كه حيرتانانكيز







 بودنم. الما يريدكى رنُ صور تش وحشت

 توان مقاوهت خود در دسـت كيرد و به مدت ده ثانيه در مشـت بفشـارد و بكوئـد
/ YAP / شبالطمن
 خيال میكنم، شـبيه به سال نيكلاى وسيهوالو دويج در ابن ده ثانيه هیبود. شاتوف اول نگاهشَ را فزود آورد و بيدا بود كه آن





 ايستاده بود بسيار جششهكير بو2.

 ديكُ دمت ماوريكى نبكلايويع راكرفته و دو سه بار به نهرب آنها را به دنبال خود به سوى در كثـيد. اما ناككان شيونى ثـدبد كتيـد و با تهام تامت روى زمين وايّس انتاد و از هوش رنت. مهداي انتادنش را دوى فزش هنوز در كوش دارم

كتاب دوم

فصل اول

شب

 هيجّجا خبر نداشتيم و طبيعى است بشضى هيزهانمى كه مىديديم به نظرمان




 لبزاوتا نبكلايونا و وتايع ديگكى كه آن يكشنبه روى داده بود در شـهر بر زبانها
 كسى مسكز است اين اخبار را به اين سرعت و دتت بد خارج برده و بر بر براكنده
 كه اين الخبار محرمانه را بر زبان مردم اندازند. از خخدعنكاران وان واروارا


بغض، زيرا وتتى مىرنت سخت وحشت كرده بود (و ترس از دشـهن احساس كبنه


















از اولين خبريانتكان بود. بسبارى از بانوان (و حنى از بانوان بلندياية شهر) در احوال >زنكى لنك*



 نيكلايونا بيش از ديكر مــانل اهميت داشي خود جلب كرده بود. خاصه به اينز سبب كه باى بوليا ميخانتلونا در مقام

همب /

 در به دوى خلتق بسته بودند. میگفتند ليزاوتا نبكلابونا در آتش تب مـ مسوزد.
 عثلذ دنلانهايضّ از دهانظى بيرون ريخته و كونهانـ ورم كرده الست. حتى در

 آشكارا، بلكه ونهانى، عـل اهاللى كرس كه از حريف متعدى انتعام ميكيرند. اين




 سوئيس ميان او و ليزاوتا نيكلايونا ماجراهلمى رنته اسست و نيكلاى




 ذكرش خخواهد آمد بیار نباط نيستند. مثلا بیضىما با آخمى در هم، و خدا مىداند



 اهل تأمل خردمندانه لبخند میزدند و در بحواب مىكفتند كم شـخهي


بربزد و كونهاش باد كثد جحكونه مدكن الست به خدمت درلت درآيد، مدعى آهسته مىكغت كه كارمند رسمى نيست بلكه مأمور مـغفى است و مأموريتش محرمانه امـت و اينكونه مأموريتـا ايجاب مىكند كي مأموز به كارمند دولت

 میكنم كه ايِ شايعات هنكام آمدن نيكلاى وسيهوالودوبِ حر شهر ما بهعدت


 كاكانون الفسرى بود كه با درجة سروانى از خدمت در كارد سوار كّاره كر نته و

 مرحوم هاول وسيهوالودوبّ هیهار مال
 فورا معه خبر دار شـدند كه يولِا ميخانيلونا هى خوالسته است از واروارا غيترونا ديلارى خصومس بكند الا در آستانغ در به الو كنتهاند كه بانو "به علت بيمارى از



 شتابزدة اطرافيان خود را دوبارة ماجرايى روز يكڭـبه با خشكى و مردى كوش

.
 2 Artemi Povlowitch Giaganos

PA9 / هبو

 ماجراكى مرموز چنهان است مصلل الست، آن هم ته به صورت ناظرى الز دور، بلكه
 رنّه هاشت نفوذ عهيڤى راكه بیتردبد نه نتط مايل بود، بلكه در راء تحصبِل آن
 كووهى كياست و شصهلحتسنصى او را حرمت ثينهادند.. الا الين مبحث بِاند



استاندار بود.






 نامار وا با يوليا مينانتلونا صرف ميكرد. البته او از هیان موتئس با غانم
 رازی نهنته بود كه كنجكاءى برمىانظيخت. آخر هر جه بانـد مئكتند كه او



 كه اكنون انـسوسي از كار بركنار تـده بود زمانى در خانه الستاندار يششين عزيز ميودد ولى خوب، وانعيت مسلم آن بود كه: اين انقلابى جيشين جون به ميهن
.


























Hal / H
 در برابر جوانان انقلابى عصر حاضر مشل بيد مىلززيد و به علت مى خبرى از

 او نسىكر ند.

یيوتر متیانويِ دو بار به بر شَ مرى زد و از بیفت بدِ من، هر دو بار در غياب
 آنْم نه به تمهد ديلار بدر، بلكه بوأى كارى آمده بود. اين را هم بيكويم كه كار حــابرسى ملكى بىسروصدا و به صادكى رنع د دجوع شَهـ بود. واروارا هترونا حل عسنله را بر عهله گرڭته، ملالبات را يرداخته و زمينكى را برداشته و فتط به ستهان ترافيمويج اطلاع داده بود كد كار تمام شده الست و وكيل او، كد هـان

 كرده بود. از بابت متانت بايد بيويم كه در اين روزها بير بززكوار ما جنان عوض
 داشتث. سـخت كمحر ف تـده بود تا جانعى كه از يكشنبة كذشته يكـ نامه هم به واروارا يتنوونا نوشتيه بود و اين حال در نظر من معجزهأى بود و الز هسه مهمتر اينَكه آرام شـده بود. انديشهاكى تاطل و غير عادى دلش را عـحكم كرده و آشـكارا به
 به انتظار حادثهاي نشــت. البته ابتدا بيمار شد، خاصه روز دوشنبه، و جنان



 كانابه انثاده بود، دستصلا آغشته به سركه بر سر بــته. الا ته دلش آرام بود
 كرفته است متزلزل تُده است و او با مو جى از الثكار تازه و فرينده به مبارزه
 ناقفته نیىكذارم. كان میكتم كه ميل بسيار داشـت كه باز خودى نشان دهد و از انزوا بيرون آيد و رله عبارزه يِيّى كيرد و غر وإِسين نبرد خود بار ديكر غيرو بياز مابي.

 آن روز، تا ايز دتيقه يك كلهه هم با من حرفـ نزده مود. هاتبول دارم" "!



 يكى نامه، از سر غخدوت بلز كردى، و اينجا هم هر هـه داشتم خغوردى، غار تم
 بدبخت، تمام عشر خخلا ليراى تو ناراحت بود با نبودء دلم براى تو خون بود يا $\therefore$ " ${ }^{\circ}$. ${ }^{4}$ il ritl


Hir /

 بازارن


 انكارى شان غول را ثـكستهاند كُتم بايرونا الما الثتباد كردم از بابرون در اينها
 به
 'il rit, il rit benucoup, il rit trop! لرى
 باز سـكوت بوتزار شلد. از صر بیزكيى ناكهان از دهانش بريد كه: شإينها مكارندا روز بكغنبه تبانى كرده بودند.ه
 بازى كردند.ه
شمنظورم اين نيست. به عمد طورى بازى كردند كه نيرنكشان بيدا باشلم تا


: Bxamov. Nozdriov . . هم هر ر صدا كر دذ در امرأن نام مرد ب, نعبير در سـت ثعبن الست
 V.
.
 در انثاديد؟ و بیث كزديد؟ي
 Prollss chokess


a. " 'rueugle at de loxuche

هن جوابِ دادم: هشمينطور السـت،
 زنگ را از آن بز، ايحد بايد اندكى دروغ به آن بياميزيد. اين كارى الست كه مردم
 وتِت آرزو دالشتم!
من همبجنان ماكت ماندم، او نيز مدنى دراز ساكت عاند. ناكهان با لكنت، با لحنى كه به مديان ميمانست كفت: ״ميكويند ذهز

 بديد آرردن انديشه است. اين انُكل ils sont lorul simptement desparesseux






هـ المبا فْط تنبلند، مـين!
 مىنهمى كه اكر شما كيوّيز

 in' parencuux. votuce drapunu est une guennille, une impuissancen ار ابهها..." شعار شان جه بودء "آواز ارابهههامى كه نان براى بشريت حمل مىكنتد
 " ${ }^{\text {r cu genre }}$ Fil rir



 *
باز دتِتعاىي مـاكت عانديم.

 كُنم: "البته، مسلم الست.
 نعىردـند أما اينجا حتصا به نتيجهأى شخواهد رسيد.
 كانايهاشن رسيد با سـستى در آن فرو انذلد.

 *. میخندد. r بنـكى ه نمرنهـيد بكنريمـ'

رور جمعه صبع بيونر ستهانويِج به سغر كونامى در هطان شهرستان خوددمان



 ماوريكى نبكلايويج ازدواج مىكند و كرحه








 جدبد" از همين شُب شُروع شـد

## $\boldsymbol{\psi}$

ساعت هغت شب بود نيكلاى وسبهوالودويج تنها در اتاق خودو، كه از تديم به آن






MQY / نصّ

 بعد دوِاره المتحكام يمشين شخود را بلز يانته بود. لب بالايش هم از داخلز هاره ثـده بود اهـا اين زخم نيز التيام يانته بود. ورم كونه بعد از يكى هفته به آن سبب


 ناريكى شُده بود ولمي هراغ هنوز روشن نكرده بودند به ديدن تيوتو مستانويج نيز


 نزد يوليا ميخائيلونا خورد و غروبب مسرانبجام به خانلا واروارا بنروناهكه بيصبرانه

 مدتها بود كه ميل داشت ديدار دو دوست صورت كيرد و بيوتر ستهانويِ به او تول داده بود كه به محض خروج از اتانز بسرش به نزد او برود و شـرع ملاتات
 جواببن نياعد به خود جرأنت داد و در را به ثدر نیمزجب كشود و كوشان كه نيكلاى: وسيهوالوديج را رشت هرأغ دو نظر آورد، با آهنكى آمسته و همراه با خو ددارى برمبيد: لانيكلا، میتوانم بيوتر ستهانويَج را يـشت بياودم؟" بيو تر ستمانويِ در را باز كرد و خود به صداي بلند و آمنكى هرنتشاط نرياد

 كهرويانة او را تشخيص داده بود هنوز نرصت بحواب دادن به او را نِانته بود.
 حواسش بر آنجه خوانده بود هتعركز بود. بـ شنيدلذ نرياد بيوتر سـتانويج ناكهان

بر جست و شتابان وزنه كاغذكيرى را كه دم دست واشت روى نامه كذاشثت، اما


نـايان بود.



 *و البته از آماده نبودن من سود جيستِد و به بيك نـكاء ديديد كه نامهأى راكه مهمن الالن به دستم رصيده بود زير دزنه بنهان كردمه
 هح كار دلرم؟
و ههداي خود را آهسته كرد و كفت: "ولى ڤهم اينجالمستاه و دوى به جانـب در، كه بسته شيه بود كرداند و با سر به سوى آن الشاره كر د د
 نعى|'يستذ.

 شــا حرنَ بزنم. خوب، عاتبت دستم به دالمانتان رسيد. حالا تبل از همه هحز بفرمايِل حالثان حشور المـت؟ مىبينم كه فاهر حالثان خوب است 2 شُابد غرعا از خانه خارج شويد. بله؟ه هاشايدا!



 آن بر مىزدهايد.،

 طانوف را بر زبانها انداخختم. بعنى ثايعهُ رابطة شـما را با او در باريس، كد البته




 نخواهيد حرفـهاتان را به صراحت بز بزنيدن

 بيوتر صتانتويج دستها را به هوا انداخت و جريان تند ماجهمدوار كلعات را از دهان جارى بـاخت و در عين خو شـحالم از خخـم ميزبان كفكت: امنظلورم اين







 "يعنى جيشر از اين نبوديده








 كنجكاوى و نگُرانى در آن بِبدا شيد




 شود كه صورنكى بر خهر






اينطور نيـتـ؟!
نبكلاى وسبهو الودويجّ با لبخندى به زحمت محسوس كفت: دبله، شـايد حؤ با

> شـا باثـد.ه
 ششعا هعين الستت... ولى ناراحت نباثيد. آسوده باثيبد. من نرنجيدم من من ابداً خود را اينجور وصف نكردم كه شما در جواب نحسينم كنبد و بكُوييل: ״نه، شمـا ابداً

 به تول باباجانم !

نـب / r-1

از تذا اين خود نشان ححاقت من است، صن هميشه برحر فى هیكنم يعنى كلهعها

 اينكه حر


 كردع بودمك مـاكت بسانم. ولى آخر ساكت ماندن هنر بزركى المت و برازنده يكى




 مىكتم 3 طر فـ را بيزار، و شنظورم نافهميده ميماند مودى سهلا بهنا به يك ضوب. شما را به خدا انصانى بدهيد: بعد از اين ديگك جهـ كسى مىتواند به من بدكان بشّود كم نقشهماى ينهانى در سر بیختهام و هر كسى كه عقاصد بنهلنى به

 بالرزشى الستد حالا آنها هعه مرا به آمانى میبخشنـد دستكم به شكرانة ايتنكه

 تصديق *هكنيد.
البته نيكلىي وسيهرالودويِ ابِدأ لبنخند نزده بود. به عكس به سخنان او با اسخمى در هم و حوصلهاى تنـل كوشـ كرده بود.



من ابدأ تصد ندارم با رثاقت شـا با خودم البباب آبروريزيتان بشوم ولى ميدلمالنيد.









 مى مخنديد؛ هان؟ جه كنتيدكه




 امهل مطلب هميز ماجراى بكشنبه انست دبكر! به عقيدئ شـا رفتار من رور روز








 جِيزى بكُيلد.ه









 تنيير كزده. راه كذشته به بابان رميده، من از ايز به بعد دبكر هركز نیمياخواهم
 *أاكتيكان عوض شده؟ هتاكتيكى در كار نِسـت. از اين به بعد كار فتط به ارادة شُمانصت. يعنى اكَر
 دربارهُ كار خودهان هم تا ونتى كه شـا خودتان دستورى ندأدهابد من لب لز لـب
 ديكر خخلي جلى. شخيلى خيلى جدى'م. هر جند كسى كه اليزجور عبله دارد، المته


 میداده بهطورى كه نبكلاى وسبهوالودو جع با كنجحكاوى به او يسشم دو خت. برسيد: هاكفتيل عقيدهتان دربارذ عن عوض ثـده؟


شاتوف شما دستماتان را وإس كشيديد, ولى همين تـر كافى است! كانى! لهلفأ تعام كنبد. المروز بيش از اين جيزى نخراهم كفت.

 صندلى نزو انداحخت و اندكى آرام كرفت.




 بكويمَ كد من لبيادكين را ممانروز به آن طرف رود مـن منتقل كردم. ثـما مىدانبد...

"بله، رصيد.ه



صهيمبت بود.
نيكلاى وسبهوالوتويجّ تفكركتان گفت: غانه، كار بدى نبود. حتى شـابد لازم هم

 هيعنى ليهوتين خبر دارديه







بــبـ


 مؤثرى الست اما از جلات دبكر بابد سنغت موأظبـُ بود و سرانجها آنيكى كه

 میكوشم كه حرارتمان را تعديل كنم ولى ما حتـأ بايد يك بار از آنها ديدن كنيم."
 آنها رتِسى با جهزى از اين دست معرني كردمايد؟
 الست موضوع صهجبت را عوض كرد و كغت: \#راستى صن دوزى دو يا مسه بار ناجِار
 "امىتوانم تصورش را بككنم.



 هiاكرش را مم نكردم.ه
 خبر را بر ماند؟ّه
*)





عكس مهم است، هخيلى مهم! رامتى من معهاثى منتظر بودم كی سركار خانم





ازدواج كنم.x








 نيكلاى وسبهوالودويج هيج جوابي نداد و اين سكوت او بيوتر ستانويج را سنت رنجاند. يرسيد: "بينم، تولى كد در خصوص ليزاوتا نيكلايونا به مادر جانتالز دادبد جدى بودهـ


 باشم جهـ، "خوب، جدى كفثه بانبلد. به نول معرون، خدا حفظانان كند. جه عيب داردي


خوشتان نمىآيد.) ولى مز... تكليف من جيستكّ.. مز در خدمت شما هستم
 "خيالل میاكتيده،




مر كار....

نيكلاى وسيهوالودويجه خهبازه كشبد.




 سردماغثان بياورمّه











 حالا ديكر غوغايع الستا راستى بايد بار ديكر از بابت نامهتان تشكر كتم. اينها ههـ از كنت ك. وزذالهاده حساب عهبرند راستى مىدانيد كه اينبها نالمرأ عهد خيال ميكمند كه شما جانسوسيد من اين


انه، عيبى ندار د.

 میاعتَا نيستم... مى
 شى

 الست الا نوتالعاده ساددلوح المت." لفكه مسى ڤمكند مرا بـ سغدعت دولت بككاند. مى خواهد اصلاحم كند. عيدانيد رغنار من با او طورى الست كه بيجاره شـده است. كاردارد به رسوالم ميكشلم مبهوت عيماند. يوليا ميخانيلونا مرا




 يرسيد: هيعنى هنوز در كوتخورا استאه


$\qquad$

نـــــ


 نيكلاى وسبيهوالودوئ با لدنى كه كفت موضوع را جاللمب تو جه بانته است




 "ـالا ويكر راه 2 رسم استانلار و ادارىمشربى 21 تحمسين مىكنيد؟ي




 *تب دارم| خيلى شـبيل!


 الست. روز جعهه حر... با جند نفر از الفسران ايز هنُك ميكسارى میكرديم. آخر




 r.

مسلوم امت كه خدا را هاكى مر خصر كردد بوديمه و حال میكرديم و جيغ و داد بود
 روزى ڤرار باشد در روسيه انغلايه صورت كُيرد و نظالمى با نهادى برانداخنته شود

 كفت، بعد ناكهان وسط اتاق ابيستاد و مىدانيد، به مداي بلند، طورى كه انگار با
 سح؟ كلاهش را برداتيت و دستهابش, را به دو طرف بالا برد و انتات را تركى
كرد.ه

نيكلاى وسبهوالودورجِ برانى بار سوم خمبازهكشان كفت: وبا همين حرفش نكر متينى را بيان كرده أستيه


 وباست. چانزده سـال است كه هيج اتدامي براى نظافت اين كارخانه مهورت

 شنيدهاند. خرا خنديديدء خخواهيد ديلـ عهلت خخلى خيلى كوتاهى به من بدهيد.






1. Chnissuliere
 تأسبس سن





 هاز الكس بيرسيل.هس

 بادتان نيسـتو









صصحبت نسشّهاى شخصى را عدتى كنار بكذاربم.ه

 باز به حال بيشّين خود بازكـيت.
 میشـهارند, جهور انتظار داريد كه در بند لباس و مسر و وضعم نباششم؛ ولى هـه (Сhипити

/ PIP

كسى بوده كه دربلره عز به شـطاكزلارش داده؟ خروبه درمت ساعت ششت شـد
 الي كار شانه حالمى كنه, شها بهتر است بخوابيد. غزدا سر سالاتر خواهمبد بود. باران








زديدكه






 مىكرديلده


1. Fycellar




 شخدعت فز ستاده المتـ.

نُـو / Mir
راسنى خيزى برداشـت و خيزشّ ناكهانى بود و در حالت سيمايش نغير عجيى ريديد أعده بود.

 داتتتند مــلم است كه مز ميتوانم ترتيب هر كارى را بدمم و الطمينالن دلرم كه




 اين بار نيز بیآنكه منتفر جواب شـود
 ميينك تنها بعاند ديوارهاى اتق انق خود را زير مشت بسبار داشت كه اكر ممكن مىيود شاهد اين صحنه باشثد. الما سخت اشتنباه مىكرد.




 كه آن را درست بنهان كند


(Ni"
فول داده بود نزد او برود به تول خود ونا نكردء رنت، جرأث بانت و اكرجه وتت ملاقاتش نبود به اتات نبكلايش رنت. همداتش خيال مىيرداد راخت كه آيا



 بود، آنهم ايزكونه رامت نشسته : به ايز اندازه نیاحركت. حتى تنفسثر نامحسوس بود. رنگُ از جهرهاش شيريده بود و ميعايش عبوس بود و جنان

بى بركت كه كفنى منجـد ثـده است



 از بار انـوه و نكراني تازه از آنبا دور شـد







 جاتسطكير بائشد.

 تقريأ در همان الحظه درِ يشت سر او، كه به رامرو مربوط بود باز شد و

شـب / PID
 كلامى داشت و در دست ديكر بثـفاب كوهكى با كاغذى در آن. آنهـته كخـت: هاسـاعتت نه و نيمَ امـت. لباسشانى راكه آورده بود در كوشهاى روى صندلى كذاشـت و بشفاب راكم باحداشتى در آلز بود يیش آورد كاغذى بود، نه در باكمى سربسته، و دو سطرى با
 انداخت مدادى از روى ميز برداثـت و دو كلهه در یاياين نوشته افزود و كاغذ را

در بـثقاب باز كذاشت.
 به ابشان بدهـ، هو ن ديد كه جز يكى كت مخملين نازك هیزی به تن ندارد كـى نكر كرد و
 سرانجام ونتى لباسش را ووشيد و كلاشش را بر مر كذاشت Nرى را كه واروارا پترونا از آن وارد شلهه بود بست و كاغذ پنهان زير وزنغ كاغذكير را برداشت و


 كو مـن ايِز هشتي نانوسى و جتر بزركى آماده بود. الكسى يكورويِ آَخريز كوشش نوهيدانة تخود را كرد تا الربابش را از اين سفر



 و لخزنده بود. الكسى بڭكرويج با هیان لباسى كه واخل عمارت به تن دامحت، بر هنه مر، با فانوس حند تدم جلو میرنت و راه أربابشُ را روشُ شيكرد



 هبه عادت ابي جند روزه درست سر ساعت نه به انتاتشان رنتهاند و در را بستهاند و ديكر معكن نيسـت كه از هجزى خبردار شونلهـه و جرأت كرد و يرسبد:

 "ابله تربان.


 اكنون در دست الكسى يكورزيجِّ بود يِيدا كردند.
نيكللاى وسيهوالودويج باز برسيد: هايز در صدا نميكند؟ّ



 و از آن بدتر به اوباش آن طرف رودخانهـه


 كوش كند و خود همبشه سرش در ككاب جـا بـا بود. a!' ${ }^{\prime 2}$ هخدا حفظثان كند، تربان، ولى فقط در راه رالمـت و كار درست!

شو/ Miv
نيكلاى وسيبوالودويج كه از آستانه در كذشته بود به شُنيدن اين حرف باز ابستاد ; كفت: "جه كُنتى"









 شُد و شانوف سر از آن بيرون آورد و مر كوحه نرو نـر نـريست. تاريكى غليظ بود
 خير

مهمان ناخوانده جواب داد

 يكراست به عمار تى كه كيريلف در آن مقيم بود رنت.
$\star$



AIA / PIA

بود و صداي: خنده و جحيزهاى عبيبى از آز شنيده ميشلـ نبكلاى وسيهوالودويج رو به جانـب رومـناعى رنت، اما بـ اتاق وارد نشـد و در آستانهُ آن ايستاد. بــاط چاى روى ميز پهن بود. بيرزنِ خويشاوند ماحبخانه وسط انتاق اليستاده بود، با

 كونههايى كلانداخته و كيسوانى هون كاه سغيد و بههم ريخته. ييدا بود كه نازه از




 تو...

 زمين خوابيد و مىكوشبد توب را با دست از زير الـكافـ بيرون آورد. نيكلاي وسيهوالودويع به انات وارد شد. طفل به ديدن او به كزدن بيرزن آو يشت و به كُريه افناد، كُيهاي كودكانه و يمرزن فورا او را برد.
كيريلف توب در دصت بر زانو ايستاد و كمر راست كرد ويمكو جـعترين نعجب
 بر זا اليستاد.
 تا مغز استخخوانم خيس خورده امـت.
كيريلف با خُوشـالى نصديق كرد كه: هبله، كُم المت، حتى داعغ! بنشبيند. كلى

 كفت بكى بحرعه مر كسّيد

كيريلف يرسيد: معى خواهيد يكى دبگر؛a همتشكرم، كانى است!
كيريلفك تا تا آن وتت ننــــهـ بود نورا روبروى او نشــت و برسيد: "اياد من كرديد جطور ركه،

 كريلف نامه را برداشُت و خخاند و آن را روى مبز كذاشت و در انتظار حشم به او دوخت













 داده و نهمتهاي عجيب زده الـي ممدانم كه نظير آن هركز به دست كـى رسيده باثد و و سرايا ناسزاست، با با عباراتى
 امبدكه تقاضاى مرا رد نكنبد و در دونل شـاهدم باثبد.
/ Fr.

كيريلف كفت: هوكتيد هنينّ نامهالى ناكنون به دست كسى نرسيله المـت. ولى

 خوامم آملـ. بكوبيد كه جِه وقت و جحطور؟ه نيكلامى وسبهوالودوبج توضيع داد كه ميل دارد همان روز بسد رويارنمى مبورت كيرد. ميخواهد كار را با تجديد ووزش آغاز كند و حتى تول دهد كه نامة


شود كه دِيُر نامهأى به او ننويسد و نامة اول را نانو قـته بششارد. كيريلف كنت: ونابجاست اين كذمـتماى شُّا و او آنها را نخواهلد بذبرنت. "هز يسش از هعه چچيز به اين ثهد آمدم كه بيرسـم آيا شـها حاضهريد به نزد او بروبد و اين شرابيل را به او ابلاغ كنيد؟ه

 أو مي روباروب؟؟




 مىكنم معى كنيد كه هميزطور بشود. اسلحه ناجار تَإنجه خواهد يود عخصهوصاً خواهش شىكنم كه ترتيب كار را به اين صورت بدميد: دو مرز تير اندازى را به







 بافثد. شعا مىتوانيد نَانجهه ير كنيد\$ه


 الستغاده شود. لز مالل ها يا از مال او. (ابسـيار عالf المـتا"


 غاللى نشده يود و كيريلف مر آنيهه استياب دانُت بهندريج از آن بيرون ڤيكثيد.




 "
 بود كه از به نمايش كذامثتن كنجينة هركبار خود لذت هيرد و به آن شباهات
 كرده است.



 ميز جمع كردن.

 خود باز نتست و زير لب كفت: پكم اينز كار مريوط نيبـت بد منا مىدانبد خردتان! هر وتت بكويند!ي

 ساده و بیینـرار خود را از ستاوروكين برندكر دونت و در نكاهش آرامش و مهربانى بنهان بود. كفتى به او درود دير ميكويد.









 „من... امسمى روى آن نیىكذارم. يك بار كه به آن نكر میكردم احساس كردم





Prr / نسب

متاوروكين به كفتدهاى او توجهى نكرد و به تشويح نكر خود ادالهد داد:




 ماه با رسواله ممراه الست، تا هزار مـالء اين طور نيست؟
 رنك طلهنه نداشت و نتهل مى سخواست واتعيتى را بيان كند.





 *شـما بهجه دوست داريد؛ كيربلف كه از اين موزال خوشهال بود جواب داد: ״بلa، دومبت دازماه غلى سهعى كرد به جواب خغود لحن بها اعتناجه بدهد. هإس يعنى به زندكى عكالتهمندبد! هبله، زندكي را هم دومت دارم. جحطررعه آآخر مىتخواهيد خودكثي كنيد.
 زندكى هــت الا مركُ نيــت، و جود ندار؛!



/ FPF

هثما اميدواريد كه به اين لحظد برسيد؟،
*!



 دست يابد بشريت ديگر زماني وجود نخوالهد دالشـت، زيرا ديكر به آن نخوا امد بود احتباجىا ذكا بسبار در ستى است اين، شآن رإكجا بنهان خوالعتد كرد؟يه

 متاوروكين با النسوس آمينته بد تحقيرى زير لب كغت: هاراجيف تديهى فلسفى كه هـيثـه تكرار میشود.


نكر خود را اععلام ميكرد.



جوابش بسبار عادى الست.
קولى هميز هند وقت بيشى بود كه ازدست ليوتين عمبانى بوديد.ه



* "من يكـ برگُ زرد ديدم، جند وفت بيسُ، كه هنوز كمى مبزى دالشت، و دور








**
 خود. فتط براي هعين. هسه همين الست. همه هعين! و هر كس بداند اين را نورا







 بدبْتت خوالهند ماند. سراسر نككر من همين اصت.ه

 جهبر شُنبه شده يود. "به جهه مناسبت بود كه به اين نكمه بـ بر ديد؟هِ
 مناسبت بود؟ متو تص كردم ماعت را. ساعت دو مسى و هفت دتَته بوده، „به نشان اينكه جـريان زمان بايِد باز ايسـدكّه كيريلف ساكت ماند.
( PYP
 a.نمىكتند. بايد بعانند كه خخوبند، و نورأ خوب *خوب، شــطا دانستبد يس خريبد؟" هبله، من خوبم!



 هيا شخداي آدم شده؟ه


 עشـا به خـا اعتقاد داريدكه
كبريلف زير لب كغت؛ מايِرزن دوسـت دارد كه هراغ بانى شمايل روشن باشـد و امروز وتَ ندائـتـ،




 تدسخر در نگاهضى نبود.
از جا بر خاست و كلاه خود را بر داشت و كفت: هغرط مى بيندم كه اينبار كه

كيريلف نبز بر خاست و پرمبد: »چِراءى
 كاربد به او اعتناد خواهيد بانت. الما جون هنوز آكاه نيستيد كى به خلـا اعتقاد

MrV Pr
داريد اعتناد نـاريد.


 -خدا نكددار كيريف!


 ماعتى كه بخواهم بيدار میشوم می مخوابم و مىكيميم سـاعت هفت. ساعت هفت

 عجيبى امست.
"هيآيم با شُمها تا دروازء را باز كنمه،

„آه، شاتوف. خوب، خداحانظ!

9

در ورودى عشار تى كه شاتوف در آن مقيم بود بسنه نيود. اما مناوروكين جون از







شانوف جوابب داد: هبيايِد نو و بنشينيد. در را ببندبد. نه، صبر كثيله خودم معيندم،

 مثل اين بود كه تب دارد.
سر به زير انداخته، با صلايى به نجوا نزديكى كفت: هـخيلى عذابمر داديد چرا اينتلر در انتفذارم كذائتيد؟هِ

 صبر كنيد.
برخالمت و از بالاترين طبقة كنابشانهاش كه سه طبنه يستر نداشـت از كوشهاى جيزكى بردالشتـ. هفتتيرى بود.
"يكى شبب تب شديدى داشتم و هذيان مىكفتم و الطمبنان داشتم كه شـعا

 كرفت ديدم كه نه باروت دارم و نه كملوله. اين هفتتير از آن وتت تا حا حالا آن


برـخاسـت و يشنجرهاش وا باز كرد









Mr9 /


 درسـت "اهعيدهايد. مارسا تيمونىيونا هعسر متـروع عن امست. نزديكـ حهار سال
 شاتو فَ با دهانى باز مانده كوش مىكرد د ساكت بود.
 نمىتوانستم باود كنم.
،ابا ايز حال سيلي, وا زديد.ه




 داريد. برايى كار مهـي آمدمامب،



نيكلاى وسيموالودويج باكنبكاوى در صورت او باريكـ شـده كفت: هاين كار از آن نوع نيست كه خيال میكنيد. هن ممين امروز به عـللى شبجبور شدم كه در اين ساعت تامتعارت به نزد مُـها بيامي و به شــا هشمار دهم كه مسكن است شـعا را بكـمند.

ثاتوف با بريشانى به او خيرد شاند




اين الست كه مضو جهعيت آنها باشمr."

 بيداست كه انتظلار مر خيزى را داشتبد مكر اين راله ولى ببينم، به اين ترتيب ششها












 هبه ارسال بول. صبر كنيدهه شاتوف حرف او را بريد و شثابان كشو مبز را وا





بودم. حالا خواهش ميكنم أدامه دهبلمي...
نغسنغس هيزد.
هادر آمريعاكد بوديد افكارتان عوض هد و به سونيس كه آمديد خوامنيد از


شب/


 شرط كه ايز آخرين تونع آنها از شــا باشد و بعد از اين شـا را را رها كنند اين اين الز

 ابدأ خيال ندارند دست از سر شـا بردارنديهي


 نيكلاى وسيهوالودويجّ با لحنى جدي اور او را از داد زد




 را بذير نت يا نه؟ه










نكردمايد در آينده خواهيد كرد. اينطور است؟،












غمانكبزنر از اين ممكن نبست.
نيكلاى وسيهوالودوريج صادنانه تعجبز



نويُتبد نهيبدم،


 مز باشد



 جمعشان وارد نشلهدام كه حالا از آن خارج شوم به عكس از مهان آغاز كار

شب / MP



 دادكامشان مديكوم ثـدهامه

 عىكند كه ميتوانند كارى از هيش بير ند!





 واهىتر از نظابِر آز نيست. البته با بينالهلل هم روابطل دارند. توانستهاند نصايندكانى مم در روسيه بكارند و ستى به تصطادف دوش كار جالبى هم ريدا

 روسيه به تدرى ميهمه و لمداماتتشان جنان نامتظر است كه به رامتى هر طرسحى را بخواهند میتوانند ابنبا المتحان كنند. اما به خاطر داشته باشبد كـ ور خاوينــكى آدم مرستختى المت. شاتو ف با خخّم فرياد برآورد كه: "بله، سر سـخت عثل بكى كنها الها بیصواد


 ور خاوينــكى آدم זرشورى السـت.

## "ور خارينسكى يرشور است؟"




 هم جاسوسم. جون خود نوانايى انجام كارى ندارند بسيار متطايند كه مده را به جالموسى متهم كتند.
*ولى شـماكه از آنها نمىترسبد؛





 هِيِّ ربطى به اين مطالب نداردهـ
شـانوت با حدت بسيار فرياد برآرود كه: هيشا را به خدا بعانيد...،



 سوّالتان را بكنيدل:ه
ستاوروكين كیى تأمل كرد و كفت: دشنيدهام كه شها اينجا در ماريا تيموفيّيونا





شب / MOO
 عقد ازدوإي ما در يترزبورك با رعابت همهُ موازين تانونى در نهايت صلع و صها صورت كرفته است و اكر نا المروز علنى نشلده امست شتط به اين علت بوده است
 خويشاوتدىششان نصيب الين بنده ثـده امـت) سر عقد تول داده بودند كه رازدارى

كنـن.
همنظورم اين نبو2... تصجب كن از ابنجاست كه شها اين حرف را به اين
 به اين كار تن تدادهايل، الين طور نيستكه

 شـاتوف بيصبرانه و با حـدت بسـيار كه او از طفلثو میزند اويسته،

 دو سُيزه است،
"عجب! نكر مىكردم! كوش كنــد!



 تصهيم كرفتهايد كه خود را به اين شڭكل مجازات كنيد؟ه


 "حالا اين را بكذلريد براى بعد، حرنتان رانگه داريد حالو از اهصل كار حرف
k.بزنيد از اصل كار. دو سال است كد منتظرم



ونامة طولانیتانت را بهخاطر دارمي
 بزركى بودا ساكت باثبد! ساكت! بكوييد بيينم میتوانيد ده دقيفه به من فرمت

 را نيم ماعكه تعام كنيد.




 متأنسم كد ميوينم تب داريد.







 آتامنشانهتان راكه رنگى بيزاري دارد. واي، آخر كى مى خراهمبد منظور مرا دركى

نـب /TVV
كنبد؛ اينجا جاعيز برانى ارباب نيسـت. آخر اين را بفهميد. من مى مخواهم، من اين را

 الخم نبكلاى وسبهوالودويجّ در هم رنتـ مثل ابيز بود كه محتاطتر شـد




روى صندلى نشــــت

نبز نشــت





 نيكلاى وسيهوالودويج عاقبت عبارت خود



 راكره كرده ييش رو بالا بر ده. (و بيدا بود كه خود به اين حال أكاه نيست) با لحنى

مىشود كفت تهديدآميز كُنت: لاميدانيدكه أمروز در جهبن كدام ملت اسـت كه به تنهاعى حامل بِام خلا و صاحب ابمان رامتين است و بزودى جهان را با نام خداى جديد نو خواهد ما-خت و نجات خواهد داد و تنها ملتى است كه كليدهاىي

 است•...
 "خحولهُ ثىكنم آرام باثيد. به عكس شن منتظر هيزى از همين دست بودمهه




 جيزى امـت كه در خاطر من مانده است.

 عظهِم را تعليم میداد و نـاكُ دى كه با اين متخنان زنـه شـده بود از ميان مردكان. آن معلم شما بوديل و این شـاكُرد مـ! ها *و




 كنم. با ابن كار روحم محروح عیشته. عوض كردن خدا آسان نيست. من آن روز ستنان شـعا را باور نمىكردم زيرا نمى خوامتم باور كنم و برالى آخرين بار به اين

شب / MPA



 باتى آن انداختهب هر جند عدام خيال داششتم كه....
 حالا به اين حرفها دربارة ملت نجاتْبخش عقيدو نداريد بِطور آن روز


 بيشتر به نكر تانع, كردز خودم بود.ي "اشو خیى نهيكرديد! هن در آمر يكا سـه ماه دو:ى بسترى از كاه، در كنار... جوان

 دل آن بدبخت، آن ديوانه، كيريلفي شيدا مىريتتيد! بله، زهر ضلالت: بين افترا و دروغ را در دل او استوار میكزديد و عثلش را به اتليم جنون صيكتانديلــ سالا
 او "مىآيسلا



 sأشn
هاشـطا به خدا ايهان داريد؟ حالا بد خدا اعتماد داريد5،
هud
هآن وقت دالثتيدكه

شآن وخت شم شعل العروز، نها



 دادم و-.. با و يجود خرياذهانان احتراعم به شـطا تغيري نكرحد اسـت. شانوت دستن الفشاند و حرثف او را تسلع كرد كه: پحرفـهاى خودتان يادتان
 هست؟؟

نيكلاى وسيهوالودولي با لحنى كه كُنتي صؤال شاتوف را تكرار مىكند كفت: *مـكفتم5"


 كفتيد: "كسى كه درست آيِي (ارتدوكس) نباتِـد دزص نِسـت. "،
 "شخير! سلاودو ستان امروزى ايز نكز را انكار ميكند. امروز مردم زيركتر سدماند. اعا شـا بـ اين اكمثنا نمىكرديد. معتفد بوديد كد مذهبر كاتولبكى رومى
 مىتُناسلد به سوعين وصومـة ابليسى تسلبم شده است و واتيكان با تأكيد بر اينكه
 مسبع نــانده است و از اين راه جهان غرب را تباه و كمراه كزده است. مخهورصأ
 خداى نابحت و, ناسد را انكار كزده اما خداى نوى نجسته است. بله. شما







 حفيقت را ورای مسبي بايد جـست تو جيع مىدادم كه إيعانمر را به مسيع حفظا
 ستاوروكين عاقْت صدلا بلند كرد كه: شآشخر به من هم اجازه بدهيد سؤالى




 توناز تسغز نلبود مُو:د الا الجلزه بدهيد كه نكالت الـامسي انكار آن زمانتان را

 ستلوروكِين حركمى كرد كه ماعثش را درآورد و نكامى به آن بيندازد اما از اين كار خخو ددارى كرد.
 لحظهاي انكـدتش نبز بالا رنت.
 تهديدآمبز هشطم بد ستاوروكين دو خته، كفت: *هيم ملتى تاكنون بنا به اصول علمى، يعنى غخرد بنياد، نظم نيانته اصـت. هركز حتى يكى نهونه وجود ندامته است، هكر شايلد به تدر لحظهايى و از صر نلدانى. مومـياليــم بنا به اصو لش با

ايمان به خدا نالسازكار است. زيرا به اعنبار بيانيهاشر الز همان اولين سطر، اعـلام


















 باشد خدايش خاصتر است, مركز ملنى نبوده الست كه آيـنى نداشنه باشـده يعنى






شب / PrP

بدى را تمرفف يا ستى، ولو به تمر بمبا آذ دو را الز هم تفكيكى كند. به عكس
 زور راهى نعينمود. الـا علم شمجازيز خامه به اين كيفبت مـناز المت كه


 خاص خود دارد. فرمانرو'لحى كه هعه كس با عشتق و ثعصبي، خنانكه هرگز به
 ,
 مهجازين نيست و بح معين سبب بيش از عهع كس از آن بيزارم هيج عوف نكردهام حتى يكـ كلهه از آن را.ا متاوروكيز با الحتباط كُكت: هـكان نـىكنم كه آنها را تغير نداده بائيد. آنها را با ثورى صوزان یذيزأتهلمد و در المهاب , ندانسته تغيير دادهابد. دسـتكم همين فدر كه خدا را تا حد يك خصصيصغ مليت بأيين آوردهايد. ناكهان ثمروع كرد شاتو ن را با نو جهى ثـديلد و جممابقه در نظر كـغنّ و

تو جههُ نه حِخندان به سخنان، بلكه بر خود او متصركز بود.
 ملت را تا بإئ غكلئ بالY بردهام آيا هركز غير از اين بوده الستى علت تن




 ملتهايى كد زمانى ور نارك بشريت جاى واثشنهاند. بر ضد واتعيات نمىتوان


ارد كناشتند يونانيان طبيعت را ستايش مىكردند و آيين خود يعنى حكـت و





 حفيقت را در اننحسار خو: نداند) هميزكه باور نداشته باشـد كد تنها اوست كه
 بخشده ديكر ملت بزركى نبست و به صورت جمعيتى از مردم درمى آيد. يكى

 ههم را به انحصطار در الختبار داشته باشد. هر ملتى كه اين اعثقناد را از دست بدهد




 دركورىهاى كهنه و سكهماى تلبى الست كه از ضرابشانه مـلاودوستان مسكوى
 حالا هرنمر دلتان ميخواهد بخنديد، خيلا مىكنيد برابي من اهميتى دارد كد



از جا جست. حتى كَ بر لب آوردء بود.

ستاوروكين، بىآنكه از جا برخيزد، با خويشتندارى و بسبار جدى كفت:

MPD / شب

ابه عكس شانو ف، به عكس! شعا با حرخهأى بِحرالرتّن خاطرات فوقالهاده عميت و زورمند بسيارى را در من زنده كر.ديد. در حرنهائى شما حال دو سال



 هالما خركوش لازم داريدكه "



 خركوشّى را ضهمن نرار كرنته الست.




 متاوروكين روى ترشّ كرد و با سيهامِ تهرآلود كفـت: مخخوب، با بيان ديطر
 تـاتون با زبانه از ميبان الكن كغس: پمز به روسيه اعتقاد دارم و به آيين لرتدوكس آن... عن به تن صسيع اعتقاد دارم كد براى طهارت ما از كناه مصلوب
 عن اعتقاد دارم....


هبي خدا، به خددا اعتقاد داريد يا نه؟ه *من... به خـا اعتقاد خوامم داشتع، در سيماى ستاوروكين كوجِكترين تغييرى پيدا نشد. شاتون با با نـا نامى


آتشش بزند.







 حرفش را تنام نكرده و كفتى از سر نالميدى آرنجها را روى ميز تكيه داد و مرش را بر سر دمتها كذاثـت.


 كثمب" دستكم اين خيزى الست كه من از تول الو شنبدهامر الين فكر در سرس النماده


 هدقيتاً همينطور است! به

ا Stepan 7 innfyeyevitch Razin



MFV / ش~

شاتو ف از سر غيفا بوز خندى زد و كفت: هموم! بس در ست الستا بس حفيفت دارد كه شها در يترزبورك عنضو بكى جهعيت مختفى بودهابد كد براي

 اخلاق منحرن میكودهايد\&ه و الختيار از كف داده نرياد زد: هحرڭف بزنيد. اكر

 باشد عن ثورأ، هعين جا مىكثـيتان ثورأ، هثين جا!
 زدهام، الما كودكان خردسال را من منحرن نكردهام.ه رنكـ از خهرواش به بـدت

 هو لِ سرنس را زدهايد. آيا درست است كه ناكيد كر دهايد كه يكى شو خى شهوانى

 زيباي بKانهأى ميبينيل و از كردن والاترين كار نيك سياهكارى لذنى برابر میبريد؟



ثـما جواب دهم.
 مذموم و خوبى جرا ستوده است. اما ميدانم كد جرا الحساس اين تقاوت براى





كسانى از خميره ستاوروكِن رنتهرنهه كاهش محوِيابد تا نامحسوبس شود مىدانِيد


 عيان كرداب فرو مىجهيد شـلا از سر سوداى رنجه از سر عشق به عذابـ و جلان و
 با حكم عتل سالم بيش از اندازه فريبا بود. ازدواع متاوروكين با زن نزار

 ستاوروكِن كه رنكت



 ستاوروكين صدا بلند كرد كه: هديكِ جهه انتظارى داريد؟ نيممساعت زير ثـلاق
 البِه در صورنى كه به رالستى از ايز رنتارتاز منظور معقولى نداشنه باشـِيده



 كنــد.

از جا بر خاست. شاتو لف سرالمسبعه به دنبال او دويد. شانههايش را در دست كرخت و كخنت: وبه غاكى انتيد، زمين را بوسه دهبد اشكى بريزيلد عذر بخواهيلهي متاوروكين سر به زير انداختت و با لحنى مىشود كغت دردناك كغت

 كرديدا از سر بزركوارى اجازه داديد كه هر جه دلم مى خوأهد بكُمب نزدا هم



 ستاوروكين سرن هیزنم. عز از ايتنكه نكرى تابناكى را با بِان خودم به مهورت



 *نیىتوانم شثـا را دوست بلارم



متاوروكين هيم نكفت.




 برسيد. اصل كار در هميز امـت. وكرنه مثل يكى لكه كیك ناجهيز نابود مىشويد.




$$
\begin{aligned}
& \text { الها ستاوروكين نعى خنديلـي }
\end{aligned}
$$











 سرى به تيهون' ب بزنيد.، هبه كـك
به تبهون! تيخون زمانى إمفف اينجا بود كه به علت نانتدرستى از كار كناره كرنته است و همين جا در در محلودذ ثهر در صومعن باكيبانوى




هاول بار است كه اسعش را مىشنوم هميجرونت با اين جور أدمها مروكار ندائتهام خوب، متذكرم محروم.

Pal/

شاتوف بلكان را با شععش روشّن كرد و بعد دروازة نزهام خانه را به طرت
كو جهُ تاريكـ كثود و كفت: پبغرمليد!
ستاوروكين از دروازه كذران آهسته كغت: لاشاتون، هن ديكر به ديدن شـا نتخواهم آمد.ه تاريكى و باران مثّل يهش بود.

فصل دوم
شب (دنباله)











 تعجب كرد.


شهـ (ar /

و به راستنى مياهِى'ى به نرمى زير جتر او خزيد يا وانهود مىكرد كه خزيده است. هرد ولكُد در كنار او به راه انتاجه بود به ثول سربازان " بازو به بازو
 تاريكى مهكن بود ههواله خود را تشخيص دهد. مردكى بود كوتاهبالا و رنتارشي به




 تاريكى سحس زذده میتـد. جهل ساله مىنمود و مــت نبود


 مصحبتان را شُنيده بودم.

 است است و شب و روز كارشّ دكاست تا روزشاى آخر عمرش را لنكُ انداخته روى بنارى ' تلف نكر هتو از اردوكا، كار الجبارى نرار كردهاىیهو



$\qquad$
$\qquad$ ...
1 fyather
 براى الـتراحتـ.
„حالا اينجا حه ميكنى؛
















 كرنتم. روز بعد هيج نخوردما





 ستانويجِ مى خوامند مبر و طاتت مرا المتحان كند و اطمينانى به من ندارند.

نهـ (تشاله) / P00
" جرا اطممينان ندار تدكه،
هـخوب ديكُه يموتر متانويع ستارهشناسند و به كار و بار ستارهماى خلىا


 الست نربان، شما، يكـ جور ديكر. ايشّان اتُ بكوبند مثلأ فلاز آدم رذل اصته غير از رذلى از او تِيزى نميدانند. اكر بكويند نلانى مخر است از آز آدم غير از




 كار يبوتر صتبانويه، تربان، در اين دنيا أسان است. جون براى خودشان خلا خلا

 هى






 روز و سه شُّبى كه اينجا حوصله نشان دادم و يكـ لنكـِّا در ايز هوالى خراب


ش / PAF






 جيزكى بدهيد!؛ .



 ميبندمت! هآخر تربان، خردتان انصالف بدهيدا ظلم بد يكى بتيم ينوا كار آسانى المتح. خدا را خوش نـى آبدهـه

 "كفتم احتياجى يد نو ندارم،


همن به تو تول شرف ميدهم كد اكر روتى بركثتم يبينمت دسـت و هيايت را a.

 دعاكوتان هستمهه


 او بغهشاند. بهطور كلى مردم با او جندان دربند رمايت آداب نبودند اما دور نيز

 عسنله به رامتنى جالب تو جـه ميشد.

خانهاى كه نيكلاي وسيهوالودويج تصد رنتز به آن را واتشت در كو جهُ خلوتى بود
 شهر كسترده شُله بود. خانه جوبيز كو جكى بود تكــأفاده، و تازهساز، كا


 در فاملهُ سـىتلمى ميامى مردى بلندبالا را نشّغيص دأد كد لابد مـاحبهانه بود و




داد: קبله، خودمم!"
مروان لبيادكين (زيرا او بود) كخت: هعاتبت تشريفـ آورديداهِ و به هنب



درى كه از راهرو به اتاتى مربوط بود چجهارطانَ باز يود. دو شمع در اتات
مىسو خت.



ربع از نصف شبب كذشته!!
 جز جاليز سـبزیكارى جيزى دبده نمىشود... آدم الز هـه بـا بى خهر اسـت... ولى البته مي جـسارت نمىكنمـ جحأتش وا ندارم... جحرأنش وا ندارمب ولى اهان از انتظار ڤربانـ.. دلوابسى و انتظار كه تمام اين هفته عذابم مىداد تا عاتبت تكليف

سعلوم شود.،
"
 بغرمايبد قريان!!
 نيكلاى وسبهوالودويع به اطرانى خود نگاه كرد. اتاق بسيار كو بكى بود با



 شرتب بود. مروان لبيادكين هشث روزى بود كل لب به عشّروب نزده بود



لحنى به ثصلحتت اوست.


 "خـــا خيال ميكنيد شهسواران تذيم از ايز نذر ها موكيردند؟هِ اشايد هم اشتباه كنم. آخر من كه سواد درستى ندار م! اصللا امن مغ عن. غربان...
 كردنم را از بيند اين هوسهاى بد خلام. كردعام. نه يكى يماله عرتّن نه ميج! الينبا


 شاعر:

شـب مرا بسترى نيست
و درز در تلامُ حيات لدله میزنم


 جو شـش الا الكُ لازم باثند ترثيش را مىدمم. آكانيا يهدار است.
 لبيادكين شـتابان د
 *تخوابيده\{
 نرو خوران ادأمه داد: اوتْتى فهبيد فورأ شُروع كرد به بزك كردن و لباس شُبك
را بور تَـِلدا

نيكلاى وسيهوالودويج با الخهى كمى درمم كنت: هـحالا به طور ككلى حالهد جحلور است؟؟ עبه طور كلى؟" با حالت ثر حمانكيزى شانه بالا انداخت و كفـت: پخودتان كد



اين را كفت و روى صندلى نـنستـ سروان جرأت نكرد كه روى كانايٌ بنشبند صندلى دبيكى رِيش كيّيد و در







 آماده شدد بود براى همراهى با مشروب: زُمبون بود و كوشت كوسالة برئ بريان و





 اينجا تربان، صاحبخانه مز نيستم. شـايِيد. من... به اصطلايع مباشر... خلاصه




 وسيموالودويج، اين دل من حـنان در التهاب بود كه در انتظار تاذ بيتابى مىكرد.

شب (دنباله) / ו"






 ستبانويجِ به مز بد میكند.
 كه سروان بيادكين كرحه ديكر از مى مخواركى دست كثيده بوده الحوال نغسانىاش ابدأ در تعادل نبود. الشخاصى كه مثل او سالهها در مىكيسارى انراط كردوداند




نـىماند.









 مقابل عنل سالم بابدارى كندـي" هـ
 فرهايشات حكبمانه كرامت كردهايده، حال آنكه آنها، مثلاً اين لِيوتين با با بيوتر















 شود، نا هر روز سرود ملى روسبه را روى آن بنوازند آند نورأ اين كار مرا مرا نشان





أزادانديش يشّيمان؛" همين ترباناهِ سروان با حرارت بسيار حرن زده بوده، زيرا از نكر ثروتمند آمريكانى، كه

 الما نيكلاى وسيهوالودويج نيخندبد بلكه به عكس با بدكانىانى از او برسبد:
 لببادكين با احتياط به او نعاهكناز كفت: مغرض كنيد كه تهدم همين باشد،




 سينهاش يرورن دميده امست، آخرين شـعرى الست كه از دل من بيرون تراويده الست

و بعد از اين دبكر هبجّا
"إين شـعر نان جيست؟"
"اعنوانش ايز الست: ״ اكر هايش بشكندا" x.
"حطوريه:







 خود را از بابت آن مفصر ميشمرد.
/ PAF / مُبالمرن

 در تخيابان دختر سوالى را ديدم و الز سوالمامث مغتت سيرت كردم و سوالىى



 او وناذار میماند.نيكلاى وصيهوالودويج، من، خاكى بر سرميكـ شهش




 "بنويس، بنويس بغرست. هر كسى حتز دارد ناله بثويسـدا نالمه نوشتن كه كناه.

 *إينها معه حرفهساي دشهنان است. دشعنان!
 بخوانيبلa

 برد و شّروع كرد:
: و زيـياعاش دوهندان شـد و دو جٍندان سوز دل دلداده


نيكلاى وسيهواللودويج دستى انشاندكه. ديكر بس است. لبباذكين هوضوع صحبت را موض كرد و جناز به سرعت، كد كفتى اصلغ









 پاولونا و از اين تبيل... سروان روى صندلى مىداد و مى مواست اعتراضن كند الما نيكلاى وسيهوالودويج هر بار با لهنى آمرانه دمانش را مىبست
 میزنيد. ازددواج خواهر شـا با ستاوروكين المباب بدنامى خانوادة شـعاست؛


 آبروى خواهرم را مىبرم

 جه ستخت هاج و واج خوالهد ماند. نيكلاى وسيهوالودويج، با بیشخيالى و با لمنى
 خانه، حرنى میزند به ار كفت كه بزودى، حتى شابد مشاز روز بعد با دو روز


بعد خِال دارد ازدواج خور داد و هم به مسة اهل شهر د به اين ترتيب موضوع هتكـ آبروى خانوادة او از
 هشمهاي سروان از هحيرت كشاد ماند حتى منك شَـله بود و موضوع را درمـت نمىنهیيد به طورى كه متاوروكِن او را تكان داد نا به خود آيد.

هوله آخر اوــ نيمه ديوانه المت.

لوالى آخر مادر جانتان جه خوار امند كفتى
"هر جه ميخوامند بكريند!

"اجوا نسي لـابد هم ببرم به خانهام! در همه هحال اين موضوع ابدأ به تـعا مريو

 .آخر من برادر زن تُـها هــتم.
 بإب بدهم؟



 سـال بیش در عالم مستى دلم خواستـ كه در يكـ شرطبندى سر شند بطرى ثـراب
 او اين حو ف را با لحنى سخت خشمآلود زد، بهطورى كه لبيادكين با وســت كمكم باور كرد. ״ولى آخر منى تكلبف من جهه میشودء امهل كار منم... شـشا... شايد هوم

RFV / شب (دنباله)

- كردمايد باز شوخى كنيدء نيكلاى وسيهوالودويج...
غنه، ــو خحى نمىكن.ه.
"حرف مرا جسارت ثلثى نكنيد. اما نيكلاى وسيهوالودويج.... مز باو2 نمىكن. اكر جدى كفته باشبد شكايت مىكنم.ه

 ديكرى ندارم يترزبورگ كـ بوديم او كار مىكرد و ما میتوانـتيم هر جور بود
 به سرم بريزمَهِ
 كار آبرومندى يبش بیِيد؛ راسنى ببينم حتيتت دارد كه مى خوالهيد برويد



 سروان...a او تاكنون با لحنى دويهلو حرنـ زده بود، به طورى كه لبيادكين، كه در

 علنى كردن ازدواجشى جدى است بِا بااو سرِ بازى دارد. الما ااكنون نگاه غوتالعاده سخت و خشونتآميز نيكلاى وسيهوالودويِّ به تدرى در او نانذ بود كه سرايايش



 * هـم نِيفتادهر

هاخوب، دروغ مىكويد كد به فكرش نفنادهابي بهمين منظور مىخواميد

برويد پترزبورگ. اكُر نامه نوشتهايد لابد باكسى در خضصوص آن وراجىى كردهايد.
 مروان بينوا آمسته كفت: المست بودم

 انتاده بود مىبايسـت آن را برايى خودنان نكّه داريد، آدم باموش ثقـط سكوت



نداستّيلـ.. من...-ه
"من منبع درآمدتان بودم. معلوم الست كه هركز به نكر خبر خبنى از مز *) نيفتادهايد








 در كلاه مردم يا در جيب تعاشاكُان مىكذاشته الست. بسد به ازاه اين كارها بول

 همه بيشتر به ابن جههت از اين كارم بيزار بودم كد اين اورأق شهه با توزانين مدنى مناير بود و بخصوص ضدميهنى بود. روى اليز الورات مثلان دمهانلن را


 تروتمند بلز كردند. نكرش را بككبد. از وـتشت مى لوزيهم و با ايز همه دست از





 افثادند

 كاراوابف در حالل مستى به مرداب رنت براى آبتنى و غرت شد و من جان مالم








 ميخواميد به آنهاه يعنى به كسى كه رابِط شـها با آنهاسـت، بـكو يِد كه ليبوتبين

1. Kunumayov

 هـ خـباب!!

دروغ كفته الـت. شـها فتط ميخرامته|ايد كه مرا بترسانيد و تهدبد كردمايدكه از


 منتظر شـها بودم كد همين را بيرسـم،
نبكلاى وسيهوالودوبج بوز خندى زد و كغنت: هحتى اكُر من خرع سفر مشها را بدهم نهى⿰ذارند تــا به هترزبورك و از جا بر-خامت و كفت: : خوب، ديكر وتَ آن المت كه بروم به ديلدن ماريا تيهوفييونان

 "ايعنى اين هم حفيعتت داردک٪ ههنوز باور ئكردهايد؟"

 هانمى خواهيد شن بيرون خانه مر بلهها بايستمه تا ناختواسته هيزى از حر نـداتان به كوشّم نرسد؟ تحون به در و ديوار نازك ابن اتاقها اطمينانى نسیشود دانشـت! ه
 مروان به نزعى تربان... حين نيست كه مز, آن را دهـت بڭيرم؟"
*نه، حيف نيست! هر كسى حت دارد از جتر الستفاده كنده





FV / / شب (دنّاله)

ذهز بیمابه و فريبكارس راد يافت: به او دووغ مئكويند و او را نزيب مىدهند و

 كاسهالى زير نيمكاسهــان هنهان الستكه علنى كردن ازدواي به نظرش كار

 از همبشه میترسـد آهده به من اطهبنان دهد كه خودش تضيه را علنى هىكند كه دست ييش بطكيرد و زبان مرا بيندو نا هز وازث را ثاش نكنم. لبادكين، حوالست را

 مىترمد. درسـت هميز حالا! ههبن چند روزها.. لبيادكين موانظب باش كار را خرابب نكنی،
 میترسم| جه احمفى بودم كه با ايز لِيوتين حرف زدم


 ححاتت نامهأى به كــى ننو ثُنيد؟" يعنى میشود با نامه كار را تمام كرد. و به ظاهر از روى حهاتـا شايد با همين حرف مى خواسـت مرا راهنهأي كند! n
 مثل اينكد خودس بخواهد راه را نظانم بدهد و هرا به رنتن ترغيب كند از دو






 فكر نرو رفته روى بلدهاى بيرون خانه خروع به سوت زدن كرد.

اتاقا ماريا تيهو نیييونا دوبرابر اتاتق سروان بود. اثاث اين اتاتا نيز مئل ملر آن يكى


 بود از اين كذشته صندلى دستهدار بزركى و نرمى كنار ميز بود كه غالى



 كتاب كوجكى به آنها انزوده شـده بود كه حاويى تماويرى رنكين بود يكى

 هدية هيلاد مسيح و خواندن در بان بانسيونها


 خفته ايستاد. سروان دروغ كنته بود و خواهرش براى پذيرانى زز مهـان لباس خاصى





















 بر لبانشا بيدا شـلد

 خواب بدى میديديدال،

ش / rV\&
„شـا از كجا نههيدبدكه من خواب او را مهديدم؟"

 باز بهكريه ميالنتاد.








در الختيار آورد.







الدامد بانت. ماريا نيموفىيونا زير لب و با بيزارى كفت: وهوما اينها همه به نظر خيلى







FVD / / ششب (دنباله)

فنشار میآورد و صربلند نسيكرد.
 نيكلاى وصيهوالودويج صبر ش تعأم ثـد و فرياد برآورد كه: «هرا رويتان را از




 همان ونت نکران شـدم و از اينكه الين داز فاثـ شود وحتـت داشتم. حالا ديشر اصلأ از الين كار مسر در نمىآورم. نمىدانم






 بيادكين من مم خوب خودى نشان داد. من براي اينكه جلو خخندها را بـكيرم




 هدانطور آنجا نشسته بودم و براي خودم نكر مىكردم, آخر چحطور مىتوانم نوم



شry / rw
را میكند ولى تخوب، يكى كنتس بايد در هسانل كل كند و دلها را به دست


 حر تـ زده بلشيند و او را غصهدار كرده بايشند.
 نكّإن نبانيد.

















 باسم؟!
 خودم دي<ك دوستمى نداشته باشم!! ايز راكه هئكفت از مر نهفير جوز بخند زد.
 كناه خخلى بزركا! الا نمىدانم خه كتاهى! بدبختىام هعهن است كه تا آخر ععر




 كار ما دخالتى داشته باشده ولى آخر هحطور معكز الست كه او با النخ جور آدمهاى



 خو اندهايد كه هفت شُورا ملمونش شناختند؟ه



 "عمز مدتى الست كه دارم بد سـها نظاه ميكنم!

S : Siriclika Altyetpyer .

 كادونف تر كودكى بد نلل رسيده بود كريكورى أنريينف توسط مده كليمـاها ر زرندعاى مسيسى


مختلف ابـت

ماريا تيمو فیىيوناكه با دةت بسيار در جِهرة او باريكـ شده بود كفت: ههوم!
 "شى


صورتش به دنأع بالا برد.
 لها آثار. وحشـت بيش از لمظهأى ادامه نيانت. حالت سيهايش عوض شـد و

 بلند شويل و بياييل تو!



 از يكى سفر ینجساله برمىكرديد و به آاق وارد مىشويد من ثيخوامم تماشاكم كد جِه جور السـت. نبكلاى وسبهوالودويجَ از خشم دندان بر مم مىسايِد و غرغز ميكرد و زير لب جيزى مىكفت كه مفهوم نبود.

 بكنيد و اكُ مىتوانيد تهام حواستان را جحع كنيد. تـماكه كاهلا دبواند نيستيد. تردا من ازدواجحان را علنى هيكنم. شـما بايد بدانيد كه هركز در كان زندكى
 عنتها خِلنى دور لز اينجا، زندكى كنيد؟ دور از اينجا، يعنى در كوهماى مونيّس! من
 كذالـت . به آَسايشُظاه روانى هم تحويلتانز نخراهم داد. بول آن تدر دارم كه به












مىداد و مغنى دراز ساكت مانـد

 بعانمهع اينز راكفت و تامقاه خنديد

 "هوم: به هيجّ قيمتى نمىآيم آنجا:اءه "حتى با مز نمىآيديكه







/ PA.

 "نه. هيج وتت هم نيو



 نـيكردماه و به سـت نيك大لاى وسيهوالودويّ خيز برداشُت و ديوانهوار نريلا زد: هاحالا خودش زنده المت با مرده أو را كشتى

 ييروز مندانه ككت:


 جاى او آمده؛ نه بجههجان، نو بازيكر ناشيالى شستى! از ايمن لبهادكين مم ناسىتر!



 ستاوروكين بازوى او را محكم در دست كزفت اما ماريا نيموفىيونا با ككـتاخى در روى لو عى خنديد.
 آدمهاى متقلبى يمدا ميشو ند! ولى ححـاب اينبجائى را نكرده بودى كه ثرنس هـ
 بدتركيمى! يكى بازارى كُدا! برنس من به تمدى جسور است كه به خـدا هم اكُ

FAI / شد (دنباله)






 آزكار دلم فتط به مهين خوش بود كه شهباز هن آز دورها بشت كو هما براى



 كنت: هابييّسور. ديوانها
 خودم هسنم و لز كارد تو هم نمىترستم، هاز كارد عز؟




 انماخحت. طورى كد شـانه و سر زن بينوا به فرب به يشتى كانابِه خود و سستت
 و لنگُلنگان جــت و شخيزكنان او را دنبال كرد و دزى بلههاى بيرون در خانه


$\square$

با خشمى آرامناشدنى تكرار میكرد: \#كارد. كاردا؛ و با تدمهابي بلند لز ميان كل و



 انتظارش

 مرد ولكرد راكه باز با سهاجت بد دنبال او الناده بود نمىشينيد. ناكهان با تعجب




 در دست باد میماند و آرام گر فتت و ساكت ماند.





 بود در دستش در خـُّبد. نبكلاى وسيهوالودويج با حركىى حاكى از تنگگحوصلكى فرهان داد: „كارد

Mar / \{سب
 شده بود نايديد عــد.
 بیمبر وباى مسهج او را رها نكرد. عنتها دبكر بلبلزبانى نمیكرد
 كردند و به جاده: كنار رود ولرد شدند و اين بار به مسعت حِبَ به كو جهُ دراز
 طولانىترى بود بير هيز كر دند.


 اصلا صورت نكرنته باشد نه فنـط به آرامى بلكه حتى با وتار هحواب داد: هاول رتنه بودم آنجا برای دعا! در كلامشّ از لحن " خودمانى دوسـانه" بيشين هيع اتُرى نبود. آدهى شده بود جدى و زرنكى بك البته بيبا رنجهيه بايمد. اعا مىتوانسـت رنجيدكى خود را ثر الو ش كند.


 زندكى ابدأ مسكن مُيست. اما به خدا باور كنيد ترباز، خلا مرا براىى كُناهانم مجازات كرد. هون از فزوش كنذرسوز و آبتبركیاسى و كمربند شـناس بيش از دوازده رويل عايدم نتـد. هالة نبكلاى فديس را كه مثلاز از نفرة ناب بود
 **و بـ سِر تكهبان كليسا را حرا بريدى؟



دست كه باثد آن وقت من بلر كُناهانتر را به دوش كر ذتم و از دردهاى اين دنبا خلاصش كردم.هي



 رالز كل درست كرده اعتاد ندارند بلكه مىكويند ابنها هسه كار طبيعت استن آن
 بدمكار نيست كه با اين زندكى كه ما داريم اكر كمكى ولينعمتانهان نباثـد








 "يس جرا نكشتىاش؟"

 هوض صدوينجاه روبل هزارويانصد روبل مدكن بود عايدم بشُود. جيون سرون





PAD ;






 امكناس از آز يِرون كسيد و نرو انداخخت. بعد انسكاسى ديُكر و بعد سومى و


 يكجا به هوا افتاند و در كو هـه خلوت دور شد ولى اين بار دبڭر نيـكا دنبالش




## فضل سوم

## دوئل

## 1

روز بعد دونلى كه ترارش كذاتنـه ثـدو بود ساعت دو بعد از ظهر صورت كرفت.











 شد كه نامهاى سراسر اهانتهاى دلشـكاف و از خـدونت تحعلشكين بد او






 انجام مأموريت به نزد حريف رفت تمام مقدمات كار را را كاملأُ آماده يافت














 جنكل كوجكى بود در حومة شهر مبال سكواريشنيكى و كارخانة شيبكولبن".

RAA / PAA

باران بند آمده بود الها زمين هنوز خيس بود و هوا مرطوب و بلد عیوزيد


 كاكانف و مارريككن نيكلايويج با كالسبكة سبك دواسبه شبيكى كه آرتعى

 بلكه سوار بز السب. ممراه آنها نيز خغيعتكارى آمده بود، كمد او هم مـوار بر السـب يود. كيريلف كه هركز سولرى نك.ده بود با بهسلرت بسيار راست روى زیز





 قلدى به بيروزى خود يتين دازد كه آوردن كالسكه را برأى سحل زخمي، در



 تيراندازی را با تدمشهارى معين كردند , حريفها در جاي خود ترار كرثنتد و
 تهانجهها را يو كردند

 يوشيد. ماوليكى فيكلايويّ غصهدار بود و نكُران و كيريلف به عكسى كاملأ آسوده

PAR / / دولّ








او هیزى نكهـت

تاكنون فرصت نكردهامي كه صورت ظاهر اين شخص را وصفـ كنيم مردى بود



 در عرصه جنك امير خوبى مىشد. در وصف او نمىتوانن ناكنته كذاثهت كه بهانهانُ برايى كنارهكيرى از كار ارتش نكك ننكى بود كه بر شـرانت خانوادكى خود احــاس ميكرد و نتيبه اهانتى بود كـ







范 / PR.

 امتان ما بود، نه نقط بابت آزادى بندكان جندالن زيان نمىبرد، بلكه از درك جنبة أنسلندوميانة اين اصلا حات نيز عاجز نبود و ستى به هزاياى اتتصادى آن
 حال الحــامى بود كه او خود هندان به آن آكاه نبود و هر تدر نآكاهانهتر بود با ثـدت بيشترى او را همى آزرد به هر تقدير تا يدرمّ زنده بود نمىتوانست تصعيعى بكيرد و در اين راسنا اقداهى انطمى بكند، اما به موجسب حدت انكارشي در



 بسيار هینهند و جدى به آن دل بستهاند. با الين حال از تارينغ دوسبه بيزار بود ر أدابب و دموم روس را خوار مىداشّت و الز أنها بيزار بودد از همان كو دكى در



 سنتهالى تهسوارى، و از همان زمان لز اينكه در دوران ملطلت تزارهالى سلالد مسعوى تزار حت داشت بايارها' را نازطانه بزند از شرم انشك در جـشّم ميآورد
 سرمخت و بسبار سختكير كه به رموز نظالمى نيك آنشا بود و وظلينهُ خود را خوب ميشناخحت و تكاليف خود را مو به مو اوا ميكود دوحى خيالبيرداز




FA1 / F

داشهت. معروغت بود كد از شركت دو بحث ماجز تيسـت و از هنر مشتزآرى

 بانته بود با نخوت بسمار مكوت ثيكرد. جیون با نيكلاى وميهوالودويج كه تازه
 شود. اكنوزكه هشتـت مرز دو ثل روبروىى او ايِستاده بود سـخـت نآلرام بود و بيو سـته نكران، كه اين بار نبز به علىى كار يكسويه نتود و.كو جكـترين علتى كه موجب
 كيريلفـ، به بـاى اينكه علامـت شروع دوئل را بدهذ، البنه فتط به منظور رعابت

 دست و قعط باِيد حاده شود فرعلن، بهتر نيست كه غنيمت بشمارند آخرين خر صت
 ماوريكى نيكلايويّ نيز كه تا اين لـحظه مـاكت عانده بود، اها از هـان روز بِيُ از نر مى خود




 رنگُ ماوريكى نيكلايويع مـرخ شده بود. كمتر بيش آمـه بود كه بطايى اين هعه حرف زده باتـد. آن هم با اين هيبجان!
 خود را دائر بر هـه كونه عذر خواهى تكرار مىكنم.، كاكانف رو به ماوريكى نبكلابوي玉 كرد و برآشفته بِا بير زمين كو فت ر با


الست؛ أكر شما واتعا نـاهد منيد و با من سر دثغنى نداريد به اني آدم (و با نوى
















 اعلام كود كه در صورنى كه حرينان از نتبجة برخورد راضه نبانتـند دوثل ادادمه مىيابد.




 تيراننازى كنم. كافى است كه در تيراندازى از تواءد معمول تخلفـ نكنمهة

Pir / دونل
كاكانف فرياد زد: هنه، حق ندارد. حق ندارد. به او بفهمانيد، حالىاش كنيد.، كيريلف كفت: ״من كاملا با نيكللى وسيهرالودويج موانتم. كاكانف، بها آنكه به كنتّ كيريلف توجه كند از ختـّم مثل ديوانهها فرياد زد:






 بايمال كند.

 دوتل دعوت كردهی
كيريلف به ميان حرنش آمد كه: *حطور مىتوانست دعوتان نكندو كوش شـطا



 در ثـن الــتـته
ستاوروكين كه شكببايهِ خود را حاشتـ بحاك از دست مىداد فرباد زد: همن ابدأ

 هانع ادامة دوئل نيــتمه، ماوريكى نيكلايويج رو به كاكانف كرد و كفت: هاكر اين طور امست دوثل. a.مىتواند ادامه يابلد
(YQ
 باز تبر اندازى كردند و باز تير كاكانف خطا رنت. و باز ستاوروكين رو به موا

 به تاعده بودد و سعى خود را كرده است. او تيانجهاش را رو به هوا يا رو به
 نتانه كيرى مىكرد. اين بار حنى اندكى بايِينتر از بار لول شليكى كرده برد بود و كارشـ

 به دوللا دعوت كرده است و من از حق خود استغاده مىكنم براى بار مسوم







تير حريف بود.
كيريلف با تندى نرياد زد: هطول. مىدعيد جفلر. زود باشيد. اين هـه نشانه كيرى خرا 51


 بود كار تمام بود.
كيريلف كلاد وا برداشت و آن را به نيكلاى وميهوالودويج داد ماوريكى نيكلايويجِ كه مىديد ستاوروكِن باكيريلف بد تماناى كلاه ابيستاده , كوله نيراندازى را فراموظ كرده استـ با هبجان بسيار نرياد زد: هتيراندازي

P40 / دوتل

كنيد، حريف را در اننظار نكذاريد. صتاوروكين نكانى خورد. كمى به گاكانف نكريسـت. روى از او كرداند و اين

 نيكلايويج به او نزديكِ شـد و با او بد حرفـ زدن ايستاد. اما كاكانف مشل اين بود كه حرفهاي او را نمى نهمد. كيريلف ضهع د:ر شدن كلاء از مر برداشت و به

 تيانحـاش را به كيرِلف داد و شتابان به سهت امسبها روان شـد آثار شخشم در سيبايش هيلا بود و لبب از لب برنمىداشـت. كيريلف نيز ساكت بود. بر السب نشــتند و به تاختت دور شُدند

نزدبكى به غانه رمسبهه بودند كه حو ملهاسي تنك ثـد و دو به كيريلف كرد و و كُفت: هجرا ساكت عاندهايد؟ه، كيريلف كه خيزى نماندد بود از المـبه كه بر دو جا بلثد شـده بود فزو لغزد جوالب داد: "جَه بكویي؟"
ستاوروكين كو شان كه خويشتندارى خود را حغظ كند زير لب كُفت: پمن نهى خواستم اين... مردك الحهي را بار دبكك بيازارم. با اين مسه آزرده شـد. كيريلف با لحنى تاطع كفت: وبله، رنجانديدش، ولى الحمت نيست او. ** *نهـ، نكرديد.
 „نـىباسِت دعو تش كرده باشثبد به دونل!
"بيك بار ديكُر سيلى بخورم *بله، بايسـت تحعل كردد باشيد.


 بكتدء؟
هامن نكر مىكردم كد شها اينجور بارها را دوست داريد بكشيداه،

"بله:"
(ايس شـها... شتوجه اين حال شدهابد؟، xبله!

מبلa!a
 كنت كی حيرت كرده بود. با لحنى. شنابان و با نكرانى، جِنانكه بخخواهد عذر

 هشا مىبايست اهانت نكرده بالثيد به او.ه





 هاكر شـعا خودتان بيزاريد از خونريزى، چحرا به او المكان داديد كه بكتـد شـها ر!
rav / /




فخهِلتى:
 كس نـيشّومبه
 به حياط ـخانه وارد سُدند.
نيكلاى وسـيموالوسوبي كغت: شاهيل داريد بياييد تو 5ه
 كغت: غنه. بابد بروم به خانه. خدا نكهدار! إه متاوروكين دست به سوى او بيش آورد و كفت: شآست كم بكُويـد از من نرنجيديد؟ه

 ديكرى هسنبد شـها لازم نيست از اين بابـت زياد شرمنه باشميد ازهن. كمى كافن المتـ.


 به منزل من جِاى بخخوريلـه

 نيكلاى وسبهوالودويج خوششال شده است - زيرا اولين بار بود كه بعد از هشّت روز بيعارى سواره بد كردش مىر فتت ــ دستور داده الست كالسكهاش را آَاده كنند و تنها برإى هواخورى بيرون رنته است. كفت: هامبت عادت كذشـته تشريف بردند

 داريا باولو نأه و هون شنيل كه ثادارِا هاولونا الاز در اتاتشان تشريغ دارند.
 جنانكه كفتى ناكُهان تصهيم كُنته باثد كفت:
 به ديدن من بيايد جلوش را بكير و از فول مز به او بكو كد دست كم تا جند روز


 ايـانان میرسانم.ه
 ,
 كر دمابد!
 طرن همآَيند. حالا برامـ وخاى بياور. آكر مىتوانى زودتر! هعيزكه بيرمرد بيرون رنت، هىشود كفت همان دقيفه، هـان در باز شمد و

req / 2

ستاوروكين فريادكي زد كه: هاز كجا آمديد؟ه






 خيلى بدكان شدء امست. "بكنذار بدكان بشود!
هنه، نبايد او را ناراحت كرد. يسى حالا فقط بايد عنتظر آخر كار باشيم؟ *انـما هنوز خيال میكنيد كه آخخرى در كار خواهد بود؟ه "بله، اطفمينان دارم.a
 هدر اين مورد اما كار جابان خخواهد داشتـ. وتنى بايانش رسيد مرا خبر كنيد. خواهم آمد. حالا خدا نگهدار!
 خوإهد آمدى داريا هاولونا مؤال او را درباره چايان كار ناننيده كذاشت:و كغت؛ ״صبروع نتـديد؟... خون هم نريختيدكه

 خوب نـبست. داشا با نرديد گغت: طالاز ميد2م خبر ازدواحتأن را امروز الالام خواهيد كر د؟ه


و هجه بهتر! ولم كنيد! تنهابم بكذاريد دبكا ** „من ديوانهما را بيجارن نمیكن. نه او را نه ديكرى را الما مثل اين است كه


 را سيافروز عىكنيد؛ ،
 انتضلار ممبنم.4


 رينهان امـتـ*
"مىدانبلد كه فقط تحتقر نبست!

 هركز عشتأ عن نشويد!

 داربا چاو لونا به تندى و لحنى المتوال كغت: وشها هركز به هيَ راه نیىتوانيد

 وزرهS نـىتوانم زن كـى بشوم. نـىتوانم در خانهاى نظير اينبا زندكى كنم. عز به اين


F.
 بيش از بيماران ديڭر تو جه ميكتن و به مرنوشـتامُ علاتهمند میشوند، يا بهنر


 مىكتيد!






 يكى حسابدار حـابهى... هاهاها!








 بيداست.4.
 سو'الى بر زيانم نيست و هر تر جبدى هم بِيعاست، شـطا بهت است ماكت باشبد.،
"يعنى شما اططبنان داريلد كه هن. با نيدكا وارد معامله نـيشوم؛ داثـا به انكار دست النداند كه: هيناه بر خدا! آخر شـها خرا الينطور مرا آزار

ميدهيدك"





 هر خه زودنر بKوييد كه بيايم... ڤرحه زودتر! a
 بينىالش مرازير امستو. عرضه هيج كارى ندارد. ملّل اين امست كم باز حر فى داربد و جرأت نداريد بر زبانش آريد.
داثا نڭاه دردناك و ملامتبارى به الو كرد و روى به سوى در كرداند.


 داشا به او جوالبى نداد و بىآنكه روى به موى او بطرداند، صورتش را با دست بوشاند و الز اتات خارج شـد.
مناوروكين كعى نكر كرد و زير لـب كفت: *بعد از دهامله هم خواهد آمده،
 به راستى محتاج چيرستار باتم."*

فصل ههارم
هعه در انتظار

## 1

اثئرى كه انتشار نورى خبر دونل در مبان سرشنأسان شهر ما بـيد آورد از آن آن











 نيكلايويج ديكر هيجّ جانى براى ترديد نـانده بود. ليزاونا نيكلايونا در جواب

سؤال آميخته به شوخى رُنرال بازنُسته، الما كزانبإبياى كه اندكى بعد دربارة او




















 دربارن آن سخز نهى بود. در اين كونه موارد كلمات را مخصوحـأ مىكثبد و آنها را بـ شيون مليحى ادا
 نايده كر نه نـود.

 كر ده ككـب كرده بوده با از ملاكانى كه در كذشته ثرو تعند بوده و با امهلاسات

 به اين شيو* نوكـزبانى و بانهك ادا ميكتند. او سخود نيز كلعات را ثمىكشيد و هعيزمور نوكىزبانى با لحنى علبع ادا مىكزد، اها خود از اين حال خبر نـامشت.

 خكאالب بود و حتى در دعوانحى حغوتى با او دركبر بود - خود در مجوانى دوبار دونل كزدد و حتى يكى بار به انن كناه به تفقاز تبعبه شـده و عدتى در رديف سرباز ساده خدمت كرده بود. كسي محبت واروارا هنرونا را مبز كرد كه روز بيشّه بعد از "مدنى بيهارى" از خانه بيرون رثته بود و البته نه از خخود او، بلكه از هغـت اسـب البلت فوتالهاده زيباني حرفـ ميزدندهكه به كاللكهاثل بسته بود و از ايلخخى خامى ستاوروكين: انتهاب شـده بودند و ذنرالل ناكهان افظهار داشت كه اتفاتأ


 هند سال يشش ابنها نبودمَ البنه در كارلسباد' بودم. هوم! بله، اين جوان به نفلر شخيلى جالب مىآيد. آز ونتها بهه مـايمات عجيب و شغريب دريار: لو

 شـده و در حفهور خخويشاوندانش به او الهانت كر ده و او به عوض ادب كردن او به





داردs
زنز اله جنانكه در انتفلار جوابه اندكى ساكت ماند.


كُو ده شده بود.

 نصجب است كه ستاوروكين، كه اهانت 2انشـهوهى را درسخور جوامب ندانسته است با كاكانف دونل كند؛ او كه نمىتوانست بنده سابئ خود وا به دونل بخخواند؟a





 بود الـا مماوروكِين اين إهانت را خوار شـمرده بود زيرا اهانتكننله زمانى بندهاثم
 فراواز به راه انداخته بود. اعيان سبكسر جوان سيلى خوردٌ را خوار شهرده بودنده اما او به نظر هردم اعتنانع نكرده بود زيرا مىديد كه آنها بر موازينى داليرى مىكنند كه رشد دركى آنها رك ندارند.


 بحـث "میكيم."

P.V; *



 وبله، ها به ايزن جور جوانها احتياج داريم. ما از اين جور جواهرها بسيار كم داريم!


 بحشهاى ديُكر از خلق و خوى علاكانشان حرفت زدعام


 خاص داشدت، حضر ت ابحل!!
 امشغفى نعاند كه اكر شكايت عیكرد هم، دادكاه متهم را بد كّنا اهانت به بيك
 k! acadas

 و بر شض كشف شودا بهتر الست وبش از آنكه بازدادشش كنند به خانّه برو2 و



 $\leftarrow$

## 


















 كه جوانى نكرده بانـد: به عكس احترا




[^1]عهس در انتطار / P.1



























 دلش را نكران حوادثى ناخجسته مىساخت. واروارا جنرونا در عين اين دلوإِسى دربارة دختران كنت ك. روال میيرداخت. ولى تغضيل ييشتر در ابن خصوص مىماند برايى بعلم بديهى المت كه واروارا هترونا در جـع مرشـناسلن مُهر ما دوباره ارج بسيار يانته بود و مهه با دلجونى بسيار به او حرمت مىكذاشتند. اما واروارا هتروتا از الين احترام نوتاللاده سودى نميجست و بسيار به ندرت در

 اندازه او فريڤتة سسخنان عؤوى كه يولبا عيخانيلونا در ثههانى خانة شخانم
 رنت نسده بود و به اندازi او خخرد را المير محبت او نمىيافت: الين سخنان اندوه سنكين او را نسكين داده و بسيارى از آنهه راكه از آن يكثنبة سياء مو جب رنج او شده بود و آنحهه راكه بر دلش بار شده بود يكباره از مياز بردة بود. كفته بود:

 زبان واروارا بِرونا البته امبابب مبامات يوليا ميخانِيلونا بوده الما او تز نداد و استغلال خود را در بوابر خانم ستاوروكبن حفظ كرد. او دبعك دأتهت تدر خغود را
 بیتكلف به واروارا چترونا كنت كه هركز دربار: كار ماى علمى و به ملور كلى الز

مراتب نضل منتان ترانيهويِ تحيزى نتُنيلهو الست.



 كجا!! צاروارا پترونا نوراً درآمد كه »متحان ترافيمويج هركز هنتقد نبوده است، به

عكس تملم مدت عمر خود را در خخانهُ او به سر برده است و و موجب شهر وتش




 Chère













 مفيد و كارساز خود میتوانيم آنها را از انتادن در يرتغاهمى كه أين بيرمردهاى





+ / PITr
تهيمغز آنها را به لب آن میرانند نجات دهيم. خيله خوشـهالم كه شـا از نفشانلل


 به دنيا آملهاند و عیلم سر خانهاند. اين زنهـا اككنون در سراسر روسبه بر اكندهاند



 جلسهالى تدكيل داده است. در ابن روسبغ عجبب ما مر كار كه بخوالمبد مى نوانيد
 مىتوانيم اين مسنلة بزرك جلهعهعان را به راه درست بيريم و حل كنيه. بناه بر غذا! عكر عا جند نفر شخصيت برجـته ميان خود داريم؟ البته ابن جور









 نوزالعاداهى است نحت عنوان "مرسى!" البته عنوانش غرانسه است. زلى لو
 مهـانىهاي يزرك معمول بودٍ الـت

PIP / س مر المثنال

شعتقد است كه اين عنوان به نوشُشهاتُ رنك طنز تندنرى مىنخشد و ظرانت

 شر طى كه كوتاه باشد... و نه زياد فاضلانه. كمان ثىكنم بيوتر متیانوبيع 3 نمىانم



برايتان بياردم.
 يیغامتان را به ستهان ثرالميمويج ميرمـانم و حتى غخوحم از او مى خوالمم كد در بر نالهـتان شمركت كنده،

 بد ميكنـت، حال آنكه آن بينوا در خانهائ نشسته بود و از هيع جا جا خبر نداثشت.

 بودم تا اين اندازه درباره ايز بانو الشتباه كنّ!


 ديروز كالسكن ششا را در خيابان ديله و تمفيه, كرده و شها روى از او كر دانلهايد.
 2ارم ملوز معكن الست مفيد باشـد!
"غامر تان آسوده باثند. سخنرانى را خواهد كرد؛
 داريد پبثامتان را هم به او بر سانم؟" واروارا يترونا با ترديد كفت: شأكر ثى خواهيد برسانيد، البته نهيدانم شـما

هطور مىخواميد ترتبب اين كار را بدهيد. من تصد داشتم خودم كمى با او حر فـ
 ايز راكه ميكفت روى ترشى كرده بود.







 نكريست. اين را هم بكويم كد بابـت دونل از نيكلاى وسيهوالودويِ سنخت در
 مى مواست ديوانه شود مىشود كفت كه خوديسندىاثى آزردد شـده بود. آخر روز بعد لز ماجرا هنگامى از كم و كيف آن خبردار شده بود كد همد جزئيات آن را ميدانـستند.

 ستبانويج ثتريا هر روز به خانغ آنها سرى مهزد مركز با هم روبرو نتـهـ بو بودند.
 انداخت. انظارى متو جه نبود كه حريف از جه حرن ميزند و و بیى آنكه با او به
 وارد شد.

 ازدواجتان را با عاربا تيمونىيونا برملا كنيدهه

نتكلاى وسيهو!ودويج ناكهان دست او رابه تكانى سخت از شانه خخود غرو انداخخت و به تندى دوى به او كرداند ر الخمش به تهديد در مم رنت. بيوتر متبانويِ اندكى به او نظاه كرد و لبخندى عجيب بر لب آدرد كه مدنى بر لبش


اداهه داد و رنت.
 شتابش نشان از بدخوامى داشدت. مى خوامت رنمششى را كه من تا آن روز از آن بهى خبر بودم تلانى كند. ماجرا از اين ترار بود كه در آخزين دبدارشانه ينجشنبة
 باريكى كثانده و عاتبت عهطا به روى او بلند كرده و او را از نزد خود رانده بود.
 نغوتآَميز هميشُىامث كه از تفا سادهلوحانه مینمود شتابان وارد شد
 ستّان ترالفيمويع چنهانى به من الثاره كرد كم او را با بسرش تنها نكّلذارم و به ابن شكل بود كه از منامبات رامتين آنها باخير شدم، زيرا ايز بار تمامى كفتوكوشان

را شنيدم
 لاغر و زرد ثـده بود. بيوتر مسنانويچ با رفنارى بسيلار خخودمانى بهلوى او انتاد و

 را كنار كثيد.
/ FiP / A



 بيش كرفته است تا در صورت برخورد











 ميان اين اباطليل بلز شناخت؟ه يويوتر سنوانويج ككاب را از روى ميز برداشت و عنوان آن را خواند و با

 برايت مىآورمه،


FiV / مس در استّار
بيوتر ستبانويج ناكهان علت آمدن خود را توضيع داد. بديبى است كه ستهان


با انز جارى شـديد شـنيد.














 شـهـا به من بر بانيدكه







 خجالت آب شـبـهـ










 آخر حیف كاغذ نبود كه ايز همه سباه كردى؟ ببش از دو هزار نا با بود... ولى
 بودى كه اين فرصت را الز دست دادى، البته اين كه مىيكويم از ديدكاه خود تو توست



 است نامم را بخر 52،


 اينجور رابطه به نفع هر دو شما بوده! او يكى زن بولدار است و تو يكى دلقك خانكى، كه برايش بازى عشُو و عاثثقى درمىآوردى! البته الو غصة بولهايع راكد






 بيدا نمىشود؛ من ديروز به او توصيه كردم كه تو را بي يكى توانخانه بغرستند. البته


 نتنانش دادى،






 خنديدم!!

 حرنساه من میرنجى'،


 هامن دارم شك هيكنم كد تو، ديو مكار، فرزند من باشى؛





 نيـت. خيالت واحت باشيد. يِا، يتط يكى باددأشت مادرم يود به عنوان آن مردكه الهـنانى, ولى اكر اخلاق آن بادرهرده را در نظر بكيرى....









الين حر تصها را الول از خردشه شـنيدم.ه


 اين را بايد تبول كنى هون ثو خودت مىيبنى كه براى مين فرن نمىكند. من ايز


 دائمت كـ آدمهانى عثل شـا عاقلانهتر از اين


FY / مس در التئار










 باشُد. خداحانظ!!

## $r$






 بعدها معلوم شـد تربانبانش كم نبودند. امـا اين يكك غير از ديكُران بود.
 كُ فتهاند و عدهشاز در روسيه جندصدهزار برآورد شـده الست الين جهاعت، شـايد






















 از اينها كذشته به عمد شلختكى مىكرد و معلوم نبود جرا اين شيوه را ظريف و


 حاله آنكه او نيز مئل بسبارى از اعضاي





















## 1. Anitchkuv

(The كرد



 منزل كرده بود كه نسبت خويشَارندى بميار دورى با او دالئت و او را زير بالـ




 ميزبان خواست. الما لمكه از اينكه بار ديعر يششخذمـت را بیغواند و دستور


 نخورده رفت خوشحعال شد. خلاصه اينكعه لمكه به خدعـت دولت درآمده بود و طفيلىوار در خانة بكى از انراد ججامسهُ بزركان به سر منيرد الما در عوش

حامىالثـ شخضص بسيار بانفوذى بود





 روى تارهاى ويولن حركت مىداد و رمبر اركستر جوب خود را مى جنباند ر در تسعت جلو سالز آقايان و انـسراز دسـت مىزدند. ابنها ممه از كاغذ مـاخته شـدد


سوار كرده بود. برايَ ساختن تناترش ششرماه ونت صرفـ كرد. زنرال خرال خبافت

















 بود الما در محانل روس نيز. البته در مجالس رزسا و بزركا وران روس. رفت و آمد


 وجود متام عالى ادارى و روابط وسيعاش ميان مديران مردى بسيار متواضع و تانع
 سوخت ادارات دولتى باكار مطبوع و آرام و كممسـؤليتى نظاير ممين براى تمام

ععر به ذست مىآورد ديكر هيزیى از خدا نیىخواست. الما بباى مينا' يا

 مىتواند نلمجو و شهرتدوست باشدي






 نشان نمايانى كرفت و بعد به استاندارى به استانـن ما ما آمد.







 مىآراست. با اين هعه يوليا ميخاثيلونا آسوده نبود، زيرا شُوهر




PYY / مس در النتطال

ولى شوهرش باز به بازى با جسسب و كاغذ الفُلد و دست به ساختن كليساى




 اين الثر خبر دار شـد به وحشمت انتاد و ساختههاى او هیه را به التأت خود برد و در مندوتى بنهاز ساختى و در عوض به موهرش اجازه داد كه الز هى
 ميخالْبلونا كمكم هيديد كه ديكر نمىتواند جز به خود به كسى أميد بيندد. بدى كار اين بود كه در طرحهاي او سبكسرى بسبار بود و النماز:شناسي هيج نبود. سرنوشت بيش از اندلزه او را در انتظار شو مر كذاشته بو د. اكثون انكار رنگارنك

 را در دصت كيرد و آرزو مىبرداختـ كه فورآ هیه دورش فـع شوند و دربارة رالمتاى كار ها تصميم بكيرد. فزلـكه از اين حال اندكى وسشت واشت الما بزودى،

 رينخت و كمكم رويدادهأى حيرتآورى استان ما را به آشَوب كـيـيد. اتضيه از اين فرار بود كه ور خاوينسكي جوان از همان نخمستبن قدم بناى
 اختيار كر دد بود و يولبا ميخاثيلوناكه هميشه در سغظ سيثيت شو مر خود سغت
 كار هاى او را جدى نميكرفت و بد شثلتانهاى او اهـيـت نـىداد. جوان سوكلي بانو شـه بود و در خانه او مى خورد و مینوشهد و حتى كاه شـب را آنـبا مىكذراند. نزلمكه شُروع كرد از حيشت خخود دناء كردن و در مقابل رنتار جوان
/ FPA
او را بزركیمنانه در جحع " يــر جانز" خواندن و حاميانه بر كمتش كونتن. اين


 در دنتر كار خود دوى كانابه در خوابب يافت. جوان به مادكّى توضبي داد كد آمده بود مرى بزَند و هحون كــى را در خانه نيانمه از فرحست مود جسته و جرتى
 زنش او را زودرنج خواند و به او خندبد و با لهنى كزنده كغنت كه تمصهر از خود اوسـت كه نعى ثواند مناسبات خود را با جوان جنانكه ثـايسته است شكل دهم و احترام خود را حنظا كند ايز تدر مسلم اسـتك "اليز بهحهع مركز به خود اجازه نداده است با او البن.جور خودمانى شود. از اين كذشته " هلفل سادهلوح بانشاطلى
 لو جهُ لهكه از اين بالسـخ زنش آويخنه هاند. آزبار يوليا عبيناثبلونا كوشيد كه آنها


 عيب كار اين بود كه آندرهى آنتونويه از هـان ابتدا كار تخود را خخراب كرده و از
 مهاحب دلى سرشار از شـعر شمرده بود و چجون از عدتـها يیش در آرزوى تُنوندهاى مانده بود در هدلز آغاز آشنانِ يكى روز دو نهسل از واستان خود را را
 ينهلان دارد سربههوا به داستان كوش داده و بمادبانه خعيازه كتـبده بود و حتى
 خواسنه بود نا مر نرصت بشواند و نظر سخود را به او بدهـد و آندرهى آنتونويج نيز خامى كرده و داستان را به دست او داده بود. از آن روز دالستان نزد بيو تر


FY4 / / المه در التُظار
 بر دست او ريهتت و كغت كه دامـتان راكّم كزده الست و يوليا ميـخانيلونا ستخت از
 كنتىك




 هنگام ازدواج هركز تصور عم نهىكرد كه مهكن است زعانى در هخانوادهاثـ آثار نقار ييدا سُو2 و با هنمسرش ناسازكار كُردد. هميشه در دزياهاني كد دربار: زندكى
 الصساس. میكرد كه توان تحقل تونان را در خانواده ندارد , مسخت تلمخكام بود تا

اينكه يوليا مينانيلونا عاتبت به صراحت با با ور حرف زد. كغنت: لتو نبايد دز اين ماسرا آز ده شوك، كافى الست تو بجه واشته بانثى كه سـه برابر او عاتلى 2 از حيث شتام اجتهاعى بینهايت بالاتر از او. در اليز طلفل از

 كرد بايد صهر واشـت و به تدريج او را لز آنها آزاد ساخت. جوانانعان را بايد دوست بلريهن من به او عهريانى میكنم و نمىكّارم در برتکاهى كه زير با دارد زرو الند.



 حضور جیع اين حرفها را ناشنيله بKكارم؟ه

院 / F


 مركب از هدهؤه بيانتههانِ كه از سال سى و نه به ايز طرف در روسبه يا
 هندر جات آنها بلكه فشط از رلى عشت به مجهوعهسازى به تمهد سصول نتيبحة مفيد تراهم آورده بود. بيونر ستثانويج كه به منظور او از اين رنتار به برده بود با

 اين حرن او مـخت به فنلهكه برخورده بود و به بيانيه ها اشار ع كرده و با لـنى كه زنكُ التهامي در آن بود كفته بود: هولى اين حرفسها براى با هنوز زود امت، خيلى زود!

زود نيسـت!ه
"ولى آخر در بعضي از اينيا هردم دا دعوت ميكنتد كه كلبساها را خراب
كنْـد!
 و مليسا اعتقاد داريد؟ شـا خوب هيدانيد كه ايمان را لازم مىشماريد تا مردم در

 حرفهما هنوز براى ما زود است. خيلى زود!

 فنلـكه كه ديد به اين مادكي در تله اغناده است از حيرت درماند. هر تنر عزدت نفسش آزردهتر میشد دسـت و پِاى خود را بيشتر كم هیكرد. با شور بسيار


PYI / هسه در المتّار
 عزيز هز، مشها ما را خدمتكزار دولت میشهاريد، كه درست استا كارمنلان


 میخواهبد والركون كتبد بر با ناله ميداريم. اكر ما نبودبم همهپيز در هم میريخت و به هر سو براككنده مىتشد. ما با شـعا دشعنى نداريم. ابدأا ما به شـما


 دمت خودتان نجات ميدهيم زيوا اكر ما نباشبم شـما روسيه را زير و دو خواهيد كرد. حيُيتش وا نباه و رويس را سياه خو اميدكرد. حال آنكه وظيفة ما حغظا اين حيشيت اصـت. الين را بدانيد كه شـا به ما احتياع دار بد و ما به شـمها در انكلستان هم

 داتشت كه حرفیهاى دمانبركنى كد زنى غزهيختكى داشته باثد بزند و اداي
 باشُل بيوتر ستهانويج مـاكت بود و به عكس هميشه جدى كوش ميداد و هميز
 در اتأز تدمزتان كُفتار خغود را ادامه داد: עمىدانيده من " اخختباردار الستانم" و

 المت كه همة كار ما به نظر دولت بستكى دارد. فرضى كنيم كه دولت مياستش اتتضا كند كه به منظور آرام كردن انظكار عمومى نظام جـمهورى برترار كند. از طرف ديك به هوازات جیهورى الخنبارات الستانداران را هم وسعت دهد. اكُ ابن

 بو3م هسه جيز را ببلمم. خلاصه اينكه نرض كنيم كه دولت مركزى تلكراميم.

 و تأمين توفيق ادارات الستان يكى جيز ناكزير الست و آن افزايش اختبارات
 بايد بد اصطلاح زندكى دوگّانهاى داشته باشند بعنى بايد باشيند و كار كنند (ر من



 activité dévmante الستاندار مسكن نيست. اينجا جز مادو نفر كسى يسست و مـن ايزن حر فـها را مسرمانه فتط به شها مىزنم. مىدانبد من به يترزبورك نوشتهام كه وجود بكـ نكههبان

 فزلهكه جلو او ايستاد و هرسيد: هاحرا دو تاى،
 كم دو نكهبان لازم است.ه






ـال شسا هر كار بكنيند راه را براي عا منوار میكنيد. مقدحات موغقيت ما را مهـا *مىكند.



نزلمكه از خو2 دفاعكنان كفت: پآخر هـ كه نميتوانم با اين سوكلز تو
 او رنُ

 لصفا آن را نــانم بدء بينم.
"خْراهش كرد يكى روزه آن را به او بدهم!"




 كارى ندانُشه باشم؟؛


 میزند كه ما بايد مغتنم بشماريم. كارمازينف به من الطمينان داده الست كه اين
 از طريق او جوالزها را به الينجا بكـتم و دور خود جحعشان كنم از كمراهى و نابو دى نجاتشان خحواهم داد و نامجوعىشان را در راه تازها مدايـت خواهم كرد.


فزلهكه به ابهام از خرد دفاعكنان كغت: دولى ضدن اينكه آنها را ناز و نوازشر


 زياد ممزنند اما تا امروز يك نمونهاش را نــان نمادهاند. كى ايز خبر را به نو assla

هاز فز بلومر ' شتندمه*








 مىويم با اخلاصى حقيقى؛




فصل بنجم
جيش از جشن

1












 بودند اما غيرسرشناسان نيز در صورنى كه بول میدادند از التخار شركت در در



























ناحية او ناشي شـلده بائشد به ياد داثته بالثيم كد بسيارى ابتدا در متوحن فضهانل

 وخالتى در آنها نداشت, الها در آن زمان هده خنداز بودند و تفريع ميكردند و او


 هيزى نـىيكتنده مهل المـت البخند بر لب واشُتند

 او، شعهون خيل عكُنا كُ
 به رالستى أفراط ميكردند. در أين محفل بعند تفر از بانوالن به راستى جناب عم






 سبكسرى در ضيافنى به تمار نشسته و داو كُران نهادع بود به اين خخال كه با بولى



 نريسـدن ترن نوزدهم د:ــت .




























برده و به او مصرنىاش كرده بود. هرجه بو.د اين ماجِرا بزّودى از يادها رنت.













 انتفلار مىماندند. هرجند مستقيما به عروس و, دالماد اهانتى نهـركردند همين









/ FF.



 ئاكرد شحزهاى دينى بود







层

 ماجيأى شومآود بآتبر شُده و به دست و با التاده بود آزادش كردند و از تثهر





فزانسه و بريـى •
آهنگُ با ضربات نهديدكُ عارسمايز شروع میشير: quiun stang impur abrcave inss sillons ${ }^{\prime}$

ا. نا خو نى بلبد كتنزّار هاي ما را أنياري كيمد

 الما ناكهان در خلال 'Mein lieber Augnstin زيرها بلتد مىشد. مارسىيز متوجحه اين وزتون وفيع نيود و آرايشَ از الوج غرور و




 بود و سر خوش بود و به خود اعتهاد بسيار داشتت. شاد بود و كستاخى منيكرد و

 ناله بود.و ناسزا و دسـتهايش را به النماسى به سـوتى آمهان بلند كرده بود pas un puace de notre terre; pas une picrre de nosfortereste ${ }^{\top}$ امـا اكنون مجبور بود با







 ?

























 ندىنوانم آن را در شرح خود ناكفته بكذارم بك روز صبع در سراسر شهر شايم شـد كه بیحرمنى بزدى و بسيار

Prr / الهمنر



 شب اراذل به اين شهايل دستبرد زدند. شيـيـن هابي آن را خرد كردند و نردi آهنبن آن













 تشايل, را بيوسند و نيازشان را بدهند و به كار غخود بروند. اين باجراى المفبار بر


 استان به سونيس دنته و أنجا به استراحت مشتنول است دست از سرث بر نداثته
/ PFP / نُبالطين






















تشعابِل!
 مردم ماكت بودند و كار او را نه تأيد كردند نه تكذيب. لِيزاوتا نيكلايونا با هـان لبام كلآلود بر اسب نـُـــت و دور شـد

## $Y$

دو روز بعد از آنجه ييش از اين وصنش رنت لِيزاوتا نيكلايونا را مبان جمىى

 سوار شُوم و به جـع آنها بيورندم در كالسكه جاني

















1. Secorryanoy
2. Semyon Yuknvlywitil

3. Bereoructaky
/ PFF




 دستهجسعى ذوى كُزان نبود و در ايِن موارد به برازندكى بشاشر بود هر جند تا





 همه جیيز به تذرى ملالآٍ






 مىتنود يادداشتّت يه خغط خود او دوى ميز بود و در آن تأكيلد كرده بود كه هيج

 بود. ; در هعيز جهار ستطر يادداهُتـ سهـ غلط دستورى بود. مرد جافى كذ به


\$FV:

هادر بيوه و خوامران و خالههابش از روستانتان به شهر آمدء بوده أست نا با













 شاداب از خغواب برخاسته و وررأ به آن موى رود به روستانى كه كو.ليان در آن




 كس در رفتار او كيفيت خاصسى كد بدكانى برانكُيزد نديدء بود. آرام بود و
 صداى تيرش را نشنيده بود. تازه المروز اندكى بعدازظهر كاركناز مهیانحتانه
( P**

به نكر انتاده و چحون هر چٍه درِ اتاقتّ را زده بودند جوابى نيامده بود در را شُكسته و او را مرده بإنه بودند. بطرى شرابش نيده خالى بود و نبیى از انگور






 كفت كه بهترين جار: كار همين بودد الست و جوانكى هيهر رامى عاقلانهتر از ايز


 انتاده , ريشرشان را میزند يا خاكى, ذير با حس نمىكند. همه بد اين

 و سوهى بد جانبب بطرى شُاتوديكم حست دراز كرد الـا ناكام مانده زيرا بليس

 مى خواست با مركزدة هأموران هلبس جر و بحث كند. باقى راه تا مقصد







PYQ / ببـن از جـــز

غانغ بز,

 وسيع بود و سه بنجره دالشت و با نردن جوبينه كه در سراسر آن بيز دز ديوار
 عادى بشت نرده مىماندند الما آنها كه بختيارنر بودند , مورد تو جهه ترال
 أنها را روى صيندلىهاى كهنة جرمين و كانإيهالى كه خْود به آنبها آوردد بود






 و بیر هن ضهخم







 بيش از اندلزه جان بود. ظرفن فلزين در دسـت دأتـت و زايران سـكهماى خخود را در آن مىانداختند. سهاور بزركى روى يكى أز ميزها غلفل ميجوشيد با بكى

سينى كه بيتز از يست ليوان در آن بود. روى ميز ديكرى كه روبروى اين يكى يود هلايلعى كی مردم آورده بودند كذامثته شـده بود: جند


 دوازده نفر مهمان بودند كى در نفرثان دران درآن سوى نزده نزديكى سميون




 تروتمند الست و صدهز











 با نكامى آرام هده را برانداز كرد و با صدايى بم و لهنى اندكى آمنكين بزركوكارانه كفت: *خوش نگاهما خوب تماثا كنيد!

كرو



آوردند.
 بريزند. الـا المته نه براى هده. معهولأ خود يكى از آنها وا با الماره نشان هوداد. اين دمتود او اغلب نامنتظر بود و هده را به تعجب مىانداخنت. عـلز كاهى به شهـاناز ثرو تمند و ماحبيمتام اعتنامی نیىكرد و دستور ميداد كه بد بازركان يا




 راهب هات مصو معه كه كاسه نياز ما را در دست داثٌت و مر روز بك استكان
 كالـكن ما آمدد و كفته بود كد " جايى كه تفريع در ميان باشد رودريايبسنى جايز


 كثيد و صدايشّ به صداي يكـ دم آهنُكرى مىمانــت كه بلند كرده و نرو نشرده

باتنـد.



هلاك ترالر كرنت.




 بود بلند شد هددايش غم عديقى داشت الما به اندازها








 جست و يك كلهنند برداشت و بيش زن بيوه كذاشت.
 حِه كنم؟
 بكى كلدتند ديكر برايش آوردند. مجنوز باضفا دستور داد: هباز هم بده، باز مم بدal

 نصيب صومعه فـده باشثد.ه


 هنوز يك كله تند روى ميز بود. اما سميون باكولىيوع به يكى بسته نيمكيلوهع

Por

شـكر الـاره كرده بود و به بيوء ثـتكر داده شـد.
 غنيبن است!
راهب نزيه صوععف كه اين بار از چانى محروم مانده و عزت نفسشُ آزرد شـده بود جرأت كرد و با لحنى نرم، الما خوديبندانه در نعبير كار سـيميون



 كربة مرده توى حندودم كناشتند و درش را تفل كردند. حاضر وند هر هر سيأمكارى

 كنيلا بيندازيدل بيرولانها
 كم آرام شـه بود كُغت و به سـع كلدتندمانیى كه به او داده شمده بود و جوانكى به دنبالث ميبرد اندا
 نزديكى او مانده يود دستور داد; هيكي را بِس بكِير. يكى را بركردان!ه مرد بد دنبال

 براى زن مانده بود.

 تعبر ثيّ هیست؟




 رامب صو معه كه سميون باكولىيويح به الو كذته بود مؤال كند با وتا وتار بسـار
 كه كارى بكنيدي! ملاكى باصداى دوركماش. كفت: مدستور داده بودندكه از دعوا دورى بجويم و ديگر دست رو به كسى بلند نكـمـهـه راهب ثرسيلد: هاطاعت كرديدكه
 سميون باكولىويج باز دستها را نكان داء كه: پبيندازيدش بيرون، با جارو. با جارو
مرد ملاكى در انتظار مجازات نماند و خود برجـست و شـتابان خارج شد.
 كذاشُتند!

 راهـب صومعه نتوانستت خوددارى كند و كُفت: هيه دارندكان داده سميرن باكولىيويجِ به ماوريكى نِكلابويجِ اشاره كرد و ككت: מبه اين شيرين
 بنسى داشت كذانــتـ. سميون ياكوليويجي خطاى ار را اصلاحكنان فرياد زد: پبه دراز، به دراز a:كنتم بده: ماوريكى نبكلايوِيج استكان را كرفت و بد شيوه نظاميان نيمكرنشى كرد و

 خَنده انْتادند.

 ماوريكى نيكلايو يع تعجب زیده به او نكاد ككرد.
 بمد نائهان. به آهنكى بسبار مريع و با اصرار و سرستتى و عحرارت بسيار


بينم كد بجطور زانو صيزنيد. اكر زانو نزنيد دبكر نه عن و ند تـمـا! مى خوامهم حتما مىى خواهم كارى راكه كّنتم بكنبد!
 مىحواسـت كد نامزدش زانو بزند. حالث هيج طبيعى نبود. ماوريكى نيكللويج، جنانكه بعد از اين عىآيد، اين ححبلههاى هوسبازی راكه در اين اواخر بسبار


 بر آن جيره شود.
 داد و دريحة نرده را باز كرد و بـىآنكه لو را دعوت كرده باشند به آن سوى نرده بـ قسهت خصهوهى سميون ياكول لـ يويِ تدم نهاد و مباز اتاق، جلو جشم هسه زانو زد. كهان مىكنم كه روع لطيف و بامفايشـ از شـيطنت خشّن و تمسخرِّميز ليزا در حضور جـع بيـن از اندازه آزرده شده


 كند. با همان متانت خللزنايٍدير در ميیا، با آن تامت بلند و نامتناسب و



میكز دند.




 بزّنـدكه









 لز زاننده. بانوان همراه ها به مُتندن اين حر نـ جحيغ كثـيدند و با شتاب به ســت در
 هوصو ف خود را آنطور خخندانده است.
 الما تــيـدم كه واتعه عجيب ديكرى نيز مهان جا ردى داء كد بسيار مربوز بود
 باكو لیيويج را با اين تغصيل مُرح دادم.

PSV / هينُ از جشّز


















## $F$

تفرييأ در معان ابام، و دتيقنر بكُيم، در هعان روز، ديدارى نيز كه واروارا











 عمرسيلد
خانه خالل بود و او حمراه نوكر تديمى باوغايش الككـي يكورويجّ و نوموـيكا،






 ثهر فرستاد.




 الندازهعا را مینوشت و در حاشيه جيزهايى يادداشت مىكرد. بیآنكه الز كار خود



PQ9 : بــّ لر جتـن
 درودى میكفت و تمارنى هيكرد با كجله دستى بد او واد و هبعینان سر به كار






 تراليموعئ



 ستهن ترالiيسويع لرزيد. واروارا تنرونا منوز شرجع نكردن لحن تندي الختيار كرده بود. وايى به زتنـ زبانش كرم شَو2!






 عهلهة من الست. اكر بول اينها را حسالب كنيلد مىشود دوهزار و بانحعد دوبله.






 مفنة بِيش. بود كه با همين الصرار ر با با عمين تندى لز معينت زبان سخنان ديكرى

 pernise. Cë̀nit un petit axuqui du Dour qui cansan sur sa propre wmbe'
a....





 , آنها را محرمانه روى كاغذ مم آورده بوديد، دلكان غنّ ميزد كه دالماد بشويد


 هالبته در يكى نوانخانها!ع
"نوانتغانه ديُر خيست؛ كسى كه سالى سه هزار روبل عايدى دالرد به نوانتخانه




P41 ,




 'appassans!"
واروارا ختروناكه انتظار اين حرن را نداشت تكانى خورد و و آزرده كغت:









 فقط ارع كذاشتن به ظاهر كلمه است، حال آنكه حتيغت آن فوران جركاب




$$
\begin{aligned}
& \text { ". نزيبزه } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$


 |rfa
; PMY


 كه هي برايتان سفارش میداممب و اكز صحاف نبود با الواتا نبريده ناخوانده






 بعد با جه كبرى به من نگاه بيكرديد. واى كد دوياى نحخو تبداه


 واهـه والثـته باشيله بعدها بود، يلاتانن هست، در ثوريه بود كه خخبر آزادى بندكان






 بود. روحبهام ثنعيف شده بود. انتظلرى تُذرا بود كه در سیو جانانكى مبلن ها
,

بغشودنى بود. ولى أخر، آخر آبا سزاوار است كه به دنبال اينجور احساسهمانى
 دوستى ميجِ جيز باقى نمانده المـت؟؛







حرلِ بزنهـ،
a' Jai oubliè .

 درآرردد بوديد. امروز ديعر هيجِ كس، هيجكس به اين تابلوى " حضرت مريمنان

 "هتيقتأ اين طور الستعهي



 خودنان بكوييد كدام يكـ را انتخاب مىكنبد كّان نمىكنم الينها اشتباه كنبد.
 هصحيع است. مبحيع است!!

 ثرو تمندى است از داراهِ و توانايمى خود. لذت حاصل از مقابسه: شانـ اوست با شآن كدا. صيده هم دهنده را نباه مىكند هم كيرنده را و بدتر از هـيه ابنكه




 سكم سباه، نه بيشتر! بم ذهنتأن نـنارى بياوريد. سسى كنيد به خاطر بياوربد




واى از ابين نوران حرنـهاى از ايِ و آن شنيده؛ يس كار به نظام آيتده هـم

 كي من از فكرهاى جديد بیى خبر بمانم. حالٌ دبكر همه از آنها خبر دارند اين


 منهم, مىكتند!


 دتوت كردءاند كد در برنامدٔ الدبى سخنرانى كتيد. از من خوالسته بودند كه از شـها


 آرمان بشُريت، دربار؛ تابلوى هريم سيكستين، كه به عثيده: شـطا ارزش بكى ليوان

يا يِك عداد را ندار د.
 كسى به حرنععاتان كوش نخواهد داد. حالا هرا از ايـن تابلو دسـت برنهيداريد؟




 ماجراهماعى از آن تصرهالى باثـكو و و از بانوان درباري و زمركشىها. كارمازينف شى
 شعين مىكند؟
 زبان كستاخ و كّز ندهأى داريد!ه


 *مز خودم تحعل خودنعامهمهاى او را ندارم. اما الز حت نمىكذرم كه آدم

 مردم كنيدك بد عكس بهتر اسـت با لبخندى محتر مانه دوى. صستنه جلو بياييد و



 لبحند شيرين به اين حال اعتراف كنيد و هسه خواهند دبدكه اين باتىماندأ افتاده جه آدم شيرينبيان و نيكىنفس و خوشذ



بكتيد.
 سيكستين خواهد بود و نوفانى به با خوامم كرد كه يا بساط همهشاشان را در هم

وبه اسنـال زياد خودتان را بر زمين خواهد كونت، ستيان ترافيمويج!؛




עآن وتَ معرويد به تيمارستاذ.




 a'alea jacta cst!

دوباره خوالست از جا برخيزد.
واروارا يترونا نيز از جا بر خاست و با جشهانى پرشمرار كفت: پمىدانستم،
 تخو'اعدكرد.

PFV/ هـش
سالههاست كه اططينان دارم كه شـا در زندكى هدنى جز الين نداريد كه آخر كار





 داشُت









 كذأشـتـ... تدم در راه نازه كذانيـت:
بادلى سرشار از عشقى باكـك
و به رزيلى شيرين وناريادر






الما بيزلرى و يككدندكى بار ديكُر بر الحساسات بحيره شند.


 معلمى نهخواهبد رنت و ناآخخر عصر دوى دست عن خوإميد ماند و از اين. زندكى


 زحهتت سریِا، به خانه بازكشت.

## فهل ششم

## بيوتر ستبانويج در تكايو

## 1










 عادي میيود.

 دائت كه مانع كثـادهدلىاث بائدى حثيغت آن الست كه آندرهى آنتونويريه بسبار

بهندرت با آراه ممسرش مخالفت مىكرد و ييشتر كاملأ مطيع نظر اور بود. مثلا با با


 الشخاصى كه بإست به دادكاه رنته و احتمانا به ميبرى تبعيد شده باثشند برانى
 ناديده انگالثته و بعضى تقاضاهاى نهقيف مطلفا فرو كذاشثته شرد. ابينها مـه
 حدود دخالت هدسرش را در ايفاى وظابف خرد





 بنسبار شـد








 مجنوبش میكرد، (يعنى شهرت د از اين كونه جيزها) دست يابد. از فرط









 دغلان بسيارى از كنار او برخوردار شُدند و در دوران كوار تار









 او نفوذ میكرد بسيار دوست مىداشته، اما اين جوان الز راه ديگرى نيز دل او را اسير خود كرده بود و ايز راه بــيار عجيب و سشغت شاخصى تُنصصيت يوليا




/ / PVY
ستانويجّ با سكوتش در بعضى هوارد ; كنايaهايش در بیضى ديكر با مهارت در


 از او و دستيافتز به بماهات بلندتر و راه بِلقن در دل جو انان و بازدأشتنشان از




 كند ر دربارة آنهاكزارشُ دهد و در اين كار جانب نهايت عدالت را را رعايت كند و
 حاثتت كه دسيسه را حتعأ كثف خواهد كرد رو همه مو فتيتها با هم نمييش خواهد ذـد.
 كه هست باثـد. بابد به هر تيهت شـده او را به نـنامط آورد و خيالث. را آسوحه

 نشاط آررد هجه بسا با دادن خبرى به اصطلاع دست اول. به سنجيدكى و
 كه به دنثر آتاى فنلمكه نرنته بود و درست وتى كه ايز بيمار در تنت شـديد بود نوفانوار به دنترشّ وارد يمد.

## $\gamma$
















 ككابهاني كه در آبارتمانش بيدا بد دلالت مىكرد به إينكه جرانى بانر هنـى و
1.













 سفر رنته بود به تأكيد میكفت كه هعانْ ونت درست عين همين الورات را را در آن















PVA / هيونر سنانوّيه مر تكا









 زيزا سحساب خود
 كه هدير. كار خانه يلدا كزده بود به، نزد آندر هى آنتونويج آوردند.

 به دنتر استاندار وارد شمد. ذن لمكه به ديدن او با اوتات تله اخخه دز غم كرّد و با

 آلهانى بهى






, PV\$
ميجمو تهتان را كاملتر ميكند هانزיي
 وكج و.كوله شد.



 a.... sans taxcon هنخير، انكار واتعأ جدى است!!



 اليز روزها به روابط دوستانة هسسرش با تيوتر ستانويري حــادت هىكرد و جهون


 "مى اند و نظر او را مىخواهد مناسبات اين دو نفر دستكم طورى است كی رعايت اليز تشريفات بيجاستـ.. از اين كذيُته يوليا ميخانيلونا با عز بسـار




 كفت: هكجا بيدايش كرديد؟ي

PW / يون




لمكه با حالتى بسيار جلى نكال به زير انداخت






 بخندانيلم.


 الست كه مىخواهيد جنبة مجازين آن را نشاز دهيد. اثتباه نكردهام؟ الا دربار:

 زدهاند " ازذدواب كنيد و غرزندان فراوان داثثته باشهبد و ئروت كر د آوريلس ملكى و




 ا بیآنكه به نشر أبد.



 رثته بود.





 دمىدانمر



## $F$






 "بله، تبر! میينيد، تبراه "خوب، تبر باشدا لز تبرش نرسبديدك"


 "حِ اوخاهي؟ اينها وا از: كارخانه آوردهانذ؟ هاها! مىدانبد، در ابن كار خانهنان هعين روزهانست كه كاركران خوديـان بيانبـ بنويسند.


 تديم رنفار كنبداه


 بيندازيد. بلوا تهام ميشود. هبلو! مى خواهندأ
هواكي، آندردى آنتونويِ، عجب آدم نرمى عستيدلا









 فنلمكه در جهرْ او باريكى ثد و بد ظرانت كفتّ: هشها خارج كه بوديد جٍه تمرى راكد روى آن جابٍ يُسه بود به صداى بلند خوإند:

## جوان درخشان

$$
\begin{aligned}
& \text { او از تبارى والا نبود } \\
& \text { از اعشات خلق برآمده بود } \\
& \text { الما خودكامى تزار }
\end{aligned}
$$

, و ختشم خويكامكان بايبار او را رانده بود.
او به رنج آغوش كشَود
 مىرنت و از برادرى و برابرى و آز آزادى خلف وا بــارت ميداد جون الخكر انفلاب برممافرو
 از محبس تزار و از شلاق و كازانبر درُخيم به مرز بيكانه كريخت


 و بإيارها را نابود كنتد
 و مالكيت اشتراكيكى برتزار دارند و دام تزوير كلبسا را بر جينتد
و بندهاى ازدواج و خانوا راده را با بنه انتقام باره كنتد و نظام سُرارت بوسبده را وارازكون سازند

PA1 / x
بيو تر سنبانوتِ كفت: ايقين ايز را از اتأن آن الفسرك به دست آوردهاند. بلب؟


ديوانه خواهد شـدنها
هيايد هم ديوانه نشـده باتشداهه
夫نه، اجازه بدهيد بيينه، اكر شـها اين اشهار را در خارج ديدهايد و آن رنت اينجا نزد اين انسر هيلا مى شُود....


 دادم و توضيهحاتم برالى أنها تانعكنتده بود و راضمى ثـدند وكرنه المروز نهى توانتستم

 است كه زير بار جاموسى ر فثه باغمه بلكه به علت اينكه اكُ كارى كردمام به آن
 يوليا ميخانبلونا كردهاند لز الحولا من اطللع داشتهاند و مرا مردى ثمريف



 بكن....

 خيلل نعجب عى.كنم.ه
 بنرزبورى در خصو مص خيلى مسـانل با مادكى و صداتتت توضيح دادم، اما نفط در





 خلاصه اينكه وتتى میينم كار آشكار شده و زير دست شـها النتاده و اليته هيح


 از اينها را نجات دهيد، بك آدم اححق، و شايد ديواننه را. به اعتبار جوانى 2

 بىصبرانه ناكهان با متهين منلكـ خشُ بريد.
 احساسات انساندومتانه و شابد از بسباري حساسيت با ظرإيف سياست بيگانه،


 در دنتر خرد، مخصوصأ شسبها تنها مىماند و از ته دل به ار دشنام مىدواد و


بانته الست.


*AY / /
 مىتوانح بكنم در برابر اين نجابـت شـلا و از آن ههمتر در برابر اين عفل و درايت
 بيدا بود كه جوانك ينويا نمتونواند با خود كنار آيد.





كه نمىتوانم آن را حدس بزنم.

 دِير هـه مىخواهيد؟ه


 داستان سيلى زدنش را شُنيدنهايد.

 يبوتر ستانويِ وانمودكنان كه هر جیه در دل دارد بيرون میريزد، كفت: هاز



 هستند روك:حم ده نفر نمىشوند. مهمتر از هیه ايز الست كه الميلم فتّل به
 سقيفت مسنله راآن طور كه مــت در نظر مىآوريدن نه به صورتى كه خيلىما

خبال میكند و عقل در آن حيران مى ماند. نه به صوورت دسيسههاي عجبـ و
 ديوانهعاستتـ.. رزياهاليى كه نتيجن مبيامروزى المـت. توجه ميكنيد. نتبيجه يكـ عمر سباعروزك!....

 رأس آن بیخش شـده الست. ولى بينم، اكر او تنهاسـت خطور توانسنه الــت آن را هم
 الست كه آنها را از كجا آوردد است؛

جِه میدانمא؟
هنديدانيد؟"





 خوب، ثـانوف و يكى نفر ديكر را مى طـناسم. همين. اصلأ قابل آن ثيسـت كد


 نسردانمهمه
هاكر اشهار از اوست بيانيهها هم لابد كار خود اوست. ولى ششا برامطاس هه ترانثى نسبت به آتأى مـاتو فـ بدكمانيدكه هيوتر ستثانوبجع با حالت كسى كه صبرش تـام دـده و ديكر تاب مفارمت

PAD / /
نداشته بانيد كيغثـ را از جيب بيرون آورد و يكادانتّى از آن برداشت و آن را








نمابان بود.
بيونر متبانوييِ ناكهان سكوت را شَكست و با عجله كِنت: هوانعيت اين است

 , راضعنز هیه مى خواميديه،









 "بكى مهندس است كه نازه از خارج آمده. معاون ستاوروكّين بوده. جوانیى


/ FAF
آنتونويج، اكر بليس مىدانست كه اينها عمهثان هجه جور آدمهايه مستند اصلذ كارى به كارثّان نداثـت. جاى معهثان در نيهارستاز است. من در سو ئيس، در
 هخوبِ، اين جنبش در ايز الستان ما از كبا هدايِت مرشود؟؛ هاز ككا هدايت همیشود؛ سه تا و نصف آدمند. نكامشان كه میكنى دلت به





 دنس به هم مى مخورده
 "مىكرد كه در دل ميكوي: " برو اين دأ بر مرغ دكر نهج"


 شُده و نويسنده آن آتأى شاتران بوده باشدئه



ها هسِ بنابراين شها خودتان هم ...
 دريارi اين شسرما هم بايد بكويم كه از ترار معلوم مرحوم كرتسن آنها را براى شاتو ف، كه در آز زمان در اروبا صركردان بوده به رسم يادبود ديدارشان و بر


PAV / هوتر سنهاتوبع در نكاي
 لمكه عاقبت كاملأ دريانت و كفت: עعجب، عيقب! من همهاش نكر مىكردم






 به نظر عن نما ليز. دار و دسته بدبخت نه با ده نفر بيشتر نبستند. من براى خودم


 يك دانتآَمز




 ثفس میيرد و دستّان ديكر به جايهى بند نتخواهد بود. احا شاتوف را به مز بدهيد. هن شاتو فـ را مىشخوامم... بهتريز كار ايز السـت كه او را ينهانى الحضهار كنيد،






 يوليا ميخائلِونا نزنيد. اين رلزي است ميان مني و شـعا خيلى محرمانه. ميتوانيد اين رلز را هـفظ كنيدئه






















PA1/ / لهوتر سنانوبع 2ر نكاير





 اين شـد روز كارها بايد بكنمه"
 شُيدهام كه وتتى از خارج بركثـبد، بعضى جاها بر مبيل ندامـت حرفـهاهي زدهايد.ه
^خوبه، نرض كتبم زده باشم!ه






 الست




 "به كند ضمير من جه كار داثنبدكه
 تزيز. مُها تات سر عنيد




 به هن داده نشده. حـالV خودتاز نكر كنيد. میتوانستم به عو

 ونی فالم خودم با به مر مزيت ديُرى نظر مىداشتم كارى كه كردم الشتباه






 קر حرفى كر دماه



 نغورامم كرد...



"بسيار خخوب!ه




 خاص جحوانان مبكسر امـت. ذن لمكه زير بار اين تعارفـ نرنت و كفت: لنه، اين خبرها هم نيست: اينز از
 و آهاده به كار داريم... ولى راستى ايحازء بدهيد يك سوال كو جكـ بكنه. اكر اين


עا كر آنها اينز قدر با هم نزدبكند...


 لمكه با ديرباورى كفت: هعَجـب! يعن مهكن الست؛ يولِا ميخانبلونا به هم
 بد اينجا آَمده....
和 avis au lecteur
*adıeu! "
$\qquad$

1. فر'نُسه المـت، بعى هشدلر به خرانند8

لمكه به دنبلل او فرياد زد: لاصير كنبده إيوتر ستبانويجّ، اجازه بدهيد. يكـ كار


آورد.
هالين باز بكـ نهونه از هیمان كروه است و عز با نشاندادز آن به شـا اعتهاد
 در ايز باكت نامهاى بود، عجيب و بیالمضا به عنوان لمكه كه هعانروز بيشّ به دست او رسبده بود. ييو تر مستانويج با اوقات بسيار تلغ هتن زبر را شخواندي "احضرت اجل
 خخلى زودى به جان شـخصيتهانى عالى و العنيت وطن را به اطلِّع حضر ت عالى

 جندهزار الملامبه حلضر المت و اكر مقامات موبوطه هر جهه زودتر جلؤُ را





 میى ديُحان را ولــان كز. خودشان جواب بدهندا توى بنجر: مرايدارتان هر شـب




- منظور بليـر مخفى اس-

P4r / /


نالـنـاس
فنزلمكه توضيع داد كه روز يِش وتگى كه در اتان سرايدار كسى نبودد إين نامه



"برأى ايتكه جز درى ورى چجزى نيست.ه
 "بلa، دو سه ناهسأى رسبده!
 يكى نبو دO!
 هو مثل هعين يكى مسـخره بودند؟ه "بله، جفنا... و خخلى رذيلانهاه

 تعحصيلكرده و كتابخخواندهاند بعيد امت ايزجور درى ورى بنو يسند. :ـخوب، بله، حق با شـهاســ!


 لـكه با ختجالت كفت: ״بله، بلaا
 ***منى.

# فنلمكه البنه باكمى ترديد موانفت كرد و كنت: ابرش دالريدبي هبه كـي نشانش ندادها 

هـ هحتى به يوليا ميخائيلونا؟هِ




 بزيُدى، حتى شـابند تا سه روز ديكر نويسندة اين ناهه را به شـما معرنى ميكنم.


## $F$

بيو تر ستخانويج ثـايد آدم كودنى نبود، الما نبدكا، تبهكار فرارى، دربارة او درست




 می مينداثتـت


 همراه میداشيت. اين تدر بود كه ترديدهاي بيشبن باك بير بيد بيود از اين كذشته

PQQ / الوتر ستهانويg در تאاو









 ستهانويج نزد استاندار بود او در هدان تزديكىما انثظلار كظْبده بود. اين بلوم با











 بهرستند. كارمندى دفين بود اما كار دتَ را بـآنكه نيازى باشد بد افراط
 بود. موح سرخ دالنـت و تذى بلند


الحـاساتى و با هعه خوارى بـهيار با يشتكار. سـخت يكدنده و سهع بود، آنهم
 آندرهى آنتونويه از تديم الحترامى صتايشكونه و محبتى عميث داشتند. غير از آندرهى آنتونويج هبيج كس هركز او را دوست نذانشته بود. يولِا هبخانيلونا نورأ.

 آَعـ در اولين روزهاى عاد عسل. بلوم بِى خِبر به حضور او آهده و رازِ به دتت



 خويشَ دانست و حتى براى نشان دادن شدت آز




 ما جز با بكـ داروساز آلدانى با هيع كس آثنانی ندأثـت و رنت و آهد نميكرد و در غايت امساكى و عزلت روزكار مىكذرانيد. عدتها بود كه از كناه بزركى،

 عرن هیريخت و در تاب بود و با تمام توا مىكوشيد كه به خواب نرود و لبخند
 هعصدا با او اين سوداي ناختجستة ولىنعمتشان به ادبيات روس را ماتم عيكر نثند

آندرهي آنتونويج نگاهى بر از رنج به او كه به دنتر بازميكثتـت انداخت.


PAV / M
 بود طفره رود.
بلوم بشـت خخم كرهد، با تدمهايى كو تاه كمكم به ميز او تزديكـ شـد و با احترام
 خيلى باملاحظه و بىسرو صها صبورت 2اد و تازه اين كار جزو الختيارات شهاست.
 تو هیافتد از ترم هيلرزم،"
 كيف هيكنيد و راحت هى خوالبيد. اما به زيان خودتان المت.،









 رمايتت نهايت ادب نسبت به شـخص الو د در عين حال با عمه سختكيریماى







آنجا ييدا مىشود. آثار رىلىيف' و مجموعة كارمالى كرتسن... مز برایى احتصاط




 بسبار بدكمانم. هاولى تو كار بـر را با بسر تاطى ميكنى آنها با هم توافقى ندارند. هسر به

*اين شّط فلاهر كار است،


 يوليا ميخاثبلونا را جه خواهيم دادك...." بلوم كوش نمىداد و جلونر آمد با دست بر سينه كوفت كه: هالستاد كبا بودء فقط دانشيار بوده. درجه
 نشانى و حون به نوهثّه عليه دولت مفلنون بوده از كار دو لتى كنارش كذالثتهاند.
 اخير شـا بیـــك وظيغه داريد اقدامى كنيد و اكُر نكنيد با مدارا با مبحرم واتمى
 نزلمكه كه صداى مهسرش وا از اتاق مـجاور شنيد ناكّهان كفتّ: هيوليا ميخاينلِوناه برو • زود بر.ز!'س

1 Rylyejev



P94 / /
بلوم لرزيد اما تسلمِ نشّد و جلونر آمد و دو دستش را با بر سينه نشرد و اصرار














 كذاشت و در حساستريز ونت او را جنلن درمانده ساخت كه نوانايى هر تصعيـى را از او سلب كرد.

## A

آن روز براى يِيوتر ستبانويج روز برتكابويهى بود. از خانهُ الستاندار كه بيرون آميا












 بيوتر ستیانويج عاقبت به حدس دريانته بود كه كارمازينف او رال الكر نه رهبر


هـلكت تفوذى مسلم دارد




 به شهر ما آمده بو2 هر دو در مسسكو بودند و از اين نابختبارى ستخت الفسوس





0.1/ /

كينبت خواب مهعان نازنبن به مسكو كزارثن مىداد و ستى يكـ بار تلكرانى خبر داده بود كه مهشان، به ضيانفت شـهر دار دنوت دانشته و بعد از بازكّگـت شجيور






 نفجان تهوه نوشيده و باز به مهـان تمارف نكرده بود. بيبــشندعنى كه غذا را


 روبوسي كند و اين عادت خاص روسهاسـت، البته روسهای متُهور



 دستهدارى رويروى خخود به او نشان داد و تعارن كرد كه بنــنـند و او نبز نشسـتـ.








بيوتر ستبانويجِ كه با آتسودكى و دفت بسيار در لباس ميزبان باربك شده بود






اتاق میدسيد.








 را با خود آوردهايب كها نه؟ي"



 خيالتان آسوده بالشد. بيدا ممينود.
 ڤبه درد كسى جه مىخورد5 حالا جرا اينجور وحثّت كرديدء يوليا

ه.

 میىفرستيد به هثوزبورك و مبرمى را به مــكو، به بانكى، تا در صندوت مـنصوص نكهدارى شَود.



 بكنيده از ونتى آن را به من داديد مهينِلور در جيبب بشُت ششلوارم ماندو بهلوى دستمالم! بكل فرالموش كرده بودم!ه
كارمازينف دستنومتن خغو را با بِيمبرى از دــت او كرنت و با دتت
 كنارشّ بود كّاشُت. اعا طوري كه هر لحظه زير نظرش بالثـد.


زياد امل مطلالعه نيــنـد!

"از آثار ادبى روس حه، هيع؟؟


 اندكى ساكت ماندند

 هستيد. طورى كه حالا هسه ظيغنه تشـا ثـدواند. هيو تر صنדانويج جحواب داد: עمتشكرم! ثذا را آوردند و ييوتر ستوانويج با اتتتهاى زيلا به كللت جرداخت و به
(0.1 /



 هم البنه خووانده


 كور یدرش! !ه إه
 تدم زدنه تاكمو حركت كرده بالطد و الين كار را همينُه بمد از غذا هىيكرد.


 بستكى كارد.
 اينهب! آتاى كارملزينغ به آرامى عبارات خخود را سُهرده و موزون اداكنان و هربار
 هنه فتط به ابن علتا...هَ و با بوز خخندى كد از زهر بدجنسسن خالى نبود ادامه داد:


 الست. عهارتها هم مهa منكي الست و هیه جيز محكمتر است و خهال همكنم
 "مز شیه نكرى دارم بكمّ؟"

ه. A /






 जلبل اعتهاد نيست و در برابر اصلاسكت اخير و البنا بردهدازى هم بسيار بد



 روس نـبـتهاهى ناروا به من دادهاند. عن هميشّه خودم را با همه جنبثـهأى
 به مز نشان دادهاند. عر.م با حيرت به آنها نكاء ميكنند، و حير تشان برانى ابن الستـ كد از شكل آنها مىترسند. حال آنكه هسه به تـرت آنها امطـبنان دارند و
 سقوط و انححطاط اسـت و مدتْهاستت كه همه مىدانند كه جهز
 هى دانم كه روسيه در دنيا أمروز سرزمينى المت كه بيش از هر جـاي ديكُ هر





ا انـُرها'






 كابعيت آلسانى كُرْنتهام و به آن التشخار مىكنم.
















 رابه سر آورداء


ناكّان از حركت باز ايستاد و با خود كفت: پيعنى جه! من همداثت حرف
 سوالم را به صراجحت از لو بكتم و ميكنمبه


 اندازيد؟n
كارمازينف با متانت و تشدخص بسيار كفت: nبله، به راستى كارى خواهم كرد
 بيو تر ستبانويِ اصهرار نكرد.
 بكمنيد كه من هنوز او را نديلـوام
"بله، آدم بـهيار بالرزشى است. همطور؛،

 لابله، خودتَ الــت!

 كارمازينف از ستاوروكين بيزار بود، زيرا بـتاءروكين حيجوتت هيج اعتنايى بي او نـيكر د.



 هعين است!



 رعيتها زيرشى هر خاكي خونين ميمانند.




 حششم دو ختند.


 بيشتْرى دو حشثم هم خيره شدند يكى دقققاى ساكت ماندند












## 9

بيوتر ستبانويّ الول به نزد كيريلف رفت. كيريلف مئل معمول تنها بود و اين بار









 نزدبك میشوداهـ،

 توا القى؟هِ
 نكردهام من. اكر سوهتفاهمى هست ادتباه از ششهاست.








كيريلف با لحنى خشن و بر نده و با اكراء حرلف میزد.










 حرثتان ر






 منوز عوض نتُّده بود عضو بوديد ز هـهن و تّت به يكى از اعضاى جععبث اعترانـ كردبد كه جنين تصسبيـى داريد.
 1)

"اعتران" كنذ.اين هههجور اعنرافى امـتو به مادكي كفثيده بسـيار خورب!ه
 حــابى ندارم من به كسى بسو بدهم الفكار مرا نهىتوانيد بفهـيد شـها. مئ



 حرفهايس كوشي دادم و عرتم درآمد. بمد به سرعت خودم را رساندم إنبا : بيشّر. عزق كردم. خبلى تشنهام شُمهإه
a. ها









 را بنويسيد آن را فتط با نظر من بنويسيد و ونتى بد روسبه رسيديد... خلاصه


 هِيسبار خورب، بسيار خزب، مز به هيم وجه ميل ندارم عزت نفس مـــا را آزرده كنم. ولى....n

ههيجِ كارى با عزت نفس ندارد ايني.
ويادتان باثندكه صد و بيست ثالر خري سغر به شـا داده شده، بنابراين يولا كر نتهايد.
 ندارد. كسى برايى اين كار بول نمىكيرد.ه "بعضمها مىكيرند.

 اكر ششا اين يول را برنداثنه باشبد براي خودنان بايد رسيده باشد به صندوت

《.4.
"بسبار خوب، بسبار خوب، بحثى نيست بول فول فرستاده شـده.. مهم نتط اين



 تصمبی!!
 21 همز"

*ممة سِياهكارىهانان را بر عهده نمىكيرم.
 عهده بكّبر يد؟،
 ابين بازه0.



SIP / /
نامروز ويركينسكى اسمت و به اين بهانه هـه در خانغ او جهع عمشوند.ه "نـىآَيم!



 صور تمز. كى بيايم؟*






 نقاشي كنيد.



 از النجاعیها كفتهام كه معكن السـت بازرس بيايد و آنها نكر خواهند كرد كه شَها بازدسيد. و جون شها سه شفته است كه اينبا مـستيد تصحب آنها بيشتر خواهد 0.3. ب.

 زحعتى 2لرد؛ مثلز عضو جمعيت هسنيلهـ،


ولـ
آ آخر هر
:

خشم خود هیير شمد و بر خاست و كلاهش را برداشت.
 *بله، اينبجأست! *
 با بشد.
, وخيالم راححت است هن: كارى ندارد به هن. غقط شمبها ميخوابد اينجا!
 ديد و نـانش دادم تـتفههانى راكه بايد بردارد تا وارد غود. از ڤمانجا مىآيد و نهىبيندش كسى! „همين دوزها از الينجا مى،برمش!!

 ظاهرأ تخها اننجا با او حر فت میزنيل.ه


*بلركىاله! سالا تبلينش ميكنيد! ايمان مسيحى به او القا ميكنبد5
 كاردشّ را غلان نكردد كي را مىخوأهيد بكشيد به دسـت او؟؟

 "ابا شاتوف حرن نـهزنتم عن. و نهیبينم او را!"


وئه، شـكراب نيست ميانهمان. تقعل با هم نداريم كارى. در آمريكا به قلر
كفنايت بوديم با هم!
"من الان مى خواهم مرى به او بزنم!"


"بياييد."

 هنه،
بيو تر ستثانويج توبي را در جيـب كذانــتـ. كيريلف او را بدرته كنان زير لبـ كفت: دولى بر خهد ستاوروكين انتظارى از من: نداشته باشيدهد
 كيريلف بر او انثرى شـديد كذاشته بود. هنوز فرصت نكرده بود كه عفهوم آنها را دريابد. الا كوشّيد كه براى ديدن شاتو ف سيهاي ترهم خود را عوض كثد و با صودتك خوشّرونى د مهربانى به نزد او برود. شاتون كمى بيمار بود مانده بود. با بلاس روى نختخواب أفتاده بود.
 مريضيدل6


 وحشتش شـله بود.
ايوتر ستثانويج با لحنى تند و حتى آمرانه كفت: پمن از تفما براى كارى اينجا
 باز لوى تختتان بنشينيد. بله، اين طور! امروز بد بهانغ سالكرد نولد ويركينــكى

معه خانة او جمع عىشوند. تز تيبى دلدء شـده كه غير خودى كسى در عبلس نباشد.





 راكد هنوز در اختيار ششماست به جهه كسى تحويل بدهيد. ما ابيز كار را مورى



 شماست تحويل بدهبد. وتىى نحويل داديد مشل مرغ هوا آزاديد.






 -وتَى به اينبجا آمدم نامه نوشتم و وضع خود

 آمادد نگه داريد تا زا شـها خوامسته شود. دو بيانيه هم فرستادم. شتما همه را




 فهنيد كه به عللى غير از ميل شخصى تادر به جابَ آنها نيستيد آنها هم ابنجو











 مینوانيد بكنبد

انقلاب اعدامتان شىكنند.
"يعنى ونتى زمام تدرت را در دست كُرفتيد و روسبه را به زانو درآررديد؟ه




دربارة اين مسانل حرف خواهـم زد.ه

ثاتون مـر به زير انكنده و به نكر فرو رنته زيو لب غزيد كها: "خوبد


$$
\begin{aligned}
& \text { ناكهان شانوف سر بلندكرد و برــيد: هستاوروكبن مم میى آبد؟، } \\
& \text { „رحتما مىآبداء } \\
& \text { 4!4040> }
\end{aligned}
$$




عانبت حه يُمد 1 وبله، جابِ شديه،


 كفت: \#برويد از اينجا بيرون! من نمى يخوامم نزديكى شما باششمبه

 ندارد، بلa\$،





## $V$

 ظاهراً همه را با موفتيت به انجام رسانده بود و اين معنى هنكالمى كد غرو روبي،



ديلن نِكلاى وسيهوالودويج آهند و با او در اناق كارش خلوت كرده استـ. اين



 ستخت بِرلده بيرون آعد. هتو جه بيوتر منبانويِ نشد و به سرعت از كنار او
 نمهنوانم شُع الين دبدار بسيار كو تاه را ناكفته بڭذارم كه با تو جه به ثرابط هو جود ظاهراُ ناعهكز مىتهود و با اين مهد صورت كُرنت. ماجرا از اين ترار بود. نيكلاى وميهوالودويج بمد از ناهار در اتاق كارش


 لبش آمد، لبخند شزردآميز يمروزى و در عين حال لبخندى مات، حاكى از نابادرى و تعجب. عاوريكى نيكلايويج بعد لز ورود از ديدز ميهاى ميزبانش




 بكبر روى كانآبداثى نرار كرنت و ساكت در انتظار ماند.

 ايز كنته بيشنهادى است يا نصيستى با واكذارى سغى يا فرمانى|
 از إين ديدار بيان كرده د در انتظار هاسن به او جشتم دو ختْه بود






 هالينه، در ايز شتكى نيستا



$$
\begin{aligned}
& \text { ،از زير تاج ازدواج؟؛ } \\
& \text { »حتى بعد از ازدواج!! }
\end{aligned}
$$

هاز زير نقاب كينة مادتانه و بسبار شديدو و بيوستهاشُ به شُما هر لحظه شملن







سيماى ماوريكى نبكلايويجج در هم زفت و لحظهاى سر به زير انداختـ. بعد


 آبا همين العتراف سربسته مز براكى ثـعا كانى نبست؟ حتما مى خواهبد موشكالنى



















صيعنى وتتى ما ازدواج كرديم شـعا خودكشى خواهيد.كرد؟ه


夫لابد اين حرف را برايى آسودكى خبال من مهزنبد!ه
 اهمبتى داردوهـ
رنكش سخت بِريده بود و حشمانش به شدت مىدرخشيد. يك دتبقه هر در


 نيكلِيونا أحساس خاصى دارم؟ يعنى إحساس مرا نسبت به او به تدرى شذـد دانستيد كه جايز ديدبد اين يـيـنهاد را به من بكنيد؟
 نبودهايد؛ ميل نداريد با او ازدوإِ كنيدعه



 نه ديطُ زن بكيرم."
 بشتى صند!ى وآس انتاد و مدتى در דحهرة ستاوروكين خيره ماند زير لب كفت: هانكرش را بكنيد هركز جنين تهورى ثمىكردم ولى آني رون
 آز آديد.....


 ابين راكّفت و بر جست و از اتاق بير ون شدتانت.
 ديد كد هيج انتظار نداثـت
 كه اينِطرر با كنبكاوى به اتأف شُتانته بود مى مخنديد.



 كردن مز بيدا كنيد. بسيلر بياست و مختنم!ه
كلاهشّ را برداثشت و فوراً سخانه را ترك كردند.


 ستاوروكين عبو جه نبود كه مـراهى دارد و وسطل پیادورو راه میرغنت و در كنار

خزد جاعى بر'ى او نمىكذاثـت





همنظلورنان ماوريكى نيكلجيويع اسب، نه؛ من يقين دارم كه آمده بود نامزدس









 تزو يست.
 .


$$
\begin{aligned}
& \text { "مسدجور آدم! نا بخواهبدا حنى كيربلف مىآيدهـ }
\end{aligned}
$$




















 هست كه الز هده بزركتر است. هلاطى كه همهُ الفراد رابه مم ممبندد. ابين بيوند

هيونر ستهانوبه در تكابو / ARO


 -1
 میشود بيكار ماند و آنها را دنبال خود نيندانياخت






 مركيكنيم،
هبا اين اراذلكه،




 تصه همينجور نيسـت؟ه





متاوروكين تامتا. خنديد و كُت: هترانهتان به آخر نزسبد. ككرش ششكست.

 در جه و الحساناتى كه مىكْتيد بيوند خوبى الست. اما مت بند بهترى بد سُما
 تهـت جاسوسى بكشند. هعين خخونى كه به الثتراكى ريخته شود آنها را مثلا
 جرأت سركثى نخواهند داشتـت و هركز از سـما حساب كارهـاتان را نخواهند خزاستت. هاماهL!

 اعششب!
 و'ى دبكُ به منزل ويركِينسكى نزدبكى میتُدند.



 بز نِيكهـه
**ه حرنها! ايز نكر از كجا به سرتان زد؟ه "و لى وظلفه داريد حر انـ بزنيد!ه

 متاوروكِّن تفى بر زمين انداخت و به راه انتاد.


orV ; بيوتر سنبائويج در تكا
":جهنم، فكر خوبي به مرم انداخختيلهاه






'\&se non c vero .

همیدانيد كار ماز ينف دبكر جه كفت؛ كفت: الساس تبلينات باكذظتن از آبرء السـت. با وعده حتق انكار آتڭكار آبر و معهُ دوسها را با خود هعراد خوأهيم كرد. همه به دنبال ما راء خواهند انتاد,
 در مت روى حقيقت انگشت كذاشته. ححق بىآبروع!! بله. مسه دنبال! ما راه


ويلْ: پِلیِ نیستيد؟، "معمولأ كسى كه ايزنجور ذكر ها در بر داشته باشُد راز آن را بر كسى ناشَ نمىكندايه


 بايد تيلفه كمى كر نته باشلـ بيش از ايز جيزى لازم نيست. ايز هم كار بــيار آسانى الست.
 خوب سالخنه تمده! a

فهل هفتم
با رنقا










 آن بدنر آنكه كفتارش با بر دم رنـك نخوت كر فتد بود. مادام ويركينــكايا قابله
$\qquad$

1. Muribyum
ava / با
بود و به هعين علت، كرجְه شوهرش كارمند دولت و در جامعه ساحب بايمايى











 در موارد حساس المثغاد داشتند و كار به جائي كـيّبدء بود كه مادالم ويركينــكانيا











نوراً نارغ شود. الما آرينا براسخورونا هرهند به هر كونه ترار و نظام اجتهاعى هشَت
 نهىكرداند. مثلأ مهكن نيود 3ر مراسمم غسل تمعبد نوزادى كه فود كركنه بود شوكت نكند. در ايِن مراسم شيرامن حرير سبزرنگى با دامن بلند دنبالمدارى



 دمنيارش ناراحت میشدند. هميزكد مراسسم به ثايان مىر مـبد در دور كرداندن سينى شامبانى هعيثـه بيتُقدم بود


جاي جام نهيكزاشت.
هرهانانى كس امِبار در خانة ويركِينسكى كرد آمده بو دند (ر تقريبا هسه مرد بودند) مثل اين بود كه از سر انقأق به آنبا آمدهاند ر ماندنى نيستند. نه غذلى
 بزرى كد كاثنهاى ديوارى كبودرنكُ اش بسبار كهنه بوده دو ميز را كنار هـم كتيده و روميزى بزربي نهجندان باكيزهالى روى آن بهز كرده بودند و دو سهاور روى آن میجوشيد. در يكى سر ميز سينى بسبار بزركى بود، با بيست در آنى و مبدى هر از برشعهاى نان سفيد فرانـوى، طورى كس در طإنسيونهاى

 لب از لب برنعيدانشت و سـخت تلغزو بود
 سه زن در مـجلس نبود. خانم ميزبان و خواهر بىابريويش و نيز خواهر

apl / با رنتا
آمده بود. آرينا هير اخخورونا بانوهع برهيبت بود بيست و هغت هدت











 مستاوروكين و ور خاوينسكى همه ناكهان ساكت ثــدند.
 كمان مىكنم كه اين آتايان معه به راستى آن روز در خانش وركينـيكى كرد















 ويركينسى: و شبكالميون، كه مردى بلندبالا و برادر مادام وريكبنسكايكايا بود و















 از او انتظار معجزات هجيي داشتند و هرجند كه نورأ بيكنتوكو و
arr / با

بينكو جِكترين انتظاد به اولبن دعوت او جحوابِ وادد و بل حلفه بيو سنه بودنله.
 آزردكىشُان از آن بود كه به ايِن آسانى آماده مُـدد و به حلته ملحق ثـده بودند




 وأجب نبود بسيار امساك عيكزد. او به طور كلى با نهابت ستختكيرى و حتى



ويركبنـيكى و در حضور بيكانكان












 به بحتهماشلن كوش كند و حتى بكى بار در جوانى خخود را سختـ در خطر
 كرده بو دكه مر حند حتى ثىترمبد يكك از آنها را باز كند و نگاهعى به آن بيندازد،














 رازى بردارد و آرامششي ـحكايت از يقيناش به كهال معنوىالش مىيكرد، و او به شكو هعندى اين كـال يقيز دالشت. يسر شهردار نبزه نمىدانم هجراه آنجا بود، همان جوانكى بدجنس عياشى كد ذكرش يشش از اين رفت و راز زن بينوالى ستوان را
 جوانكى بود شاكرد دبير متان و سرابا شور و التهاب شنباب، كَه هنده هجده سال

 بعدها معلوم شـد و اسباب حيرت همه كردبد ريّيس محلفة توطنهبردازانى بود كه


با رتا / با



 , همرود. كيريلف هم بود و در نزديكى او نـــــه بود او او هم لب از از لب















 مشاجر: سختى كرده بود.

 ستى نشوت میباريد. مستوروكين موّدبانه به هعه سرى نزودو آورد يعنى درودى،
 كردند كه هيَ تو جه خاصى به آنها ندارند. خانم ماحبخانه با لمنى بسيار جـى

و خشكى از مناوروكين پیرسيل:

ستاوروكين *هوالمب داد: ابله، بـهيداء

براى ستاوروگّن.




جشن تولد كُوتْايدا!

 جوالن دانشـآموز از آز سر ميز شزيدكه: شأين جور حرفـها ديخك كهنه شدهإه

 متأسفانه هنز طرذدار دارند. و اين شنرمآور المت! »... تازه كدام تصحـب أست كه بیضرد باتُد!


$\Delta r v / \boldsymbol{H}$






بكويماه
 يكــان استح، و اكر من بخوالمم عفبده خودم را البراز كنم مئل ديكر انـ...


 جوان دانش آموز هصحنان .من:منكنلن كفت: داجازه بدهيد بكويم كه شمها الحنراهى راكم شايستة هر كسي هست به مز نغيكذاريد.. من اكر نتوانستم نكر

 باكى كم كرد و رشته كلام از انختهارش خارع شـد.
 دهانتان را بينديد





 "مىكم دبكز با مز حرن تزنبـ،


A ARA
 مسرگرد. الشارد كرد.ا إما اليبته از شن نحواهيد كد مرتان را با تكرار ايز مهـلات










 ستاوروكينّ گَّفت: „جو ابب دادز به اين هر سش با فروتنه, و رعايت ادب مسكن

دختر دانشيجو يكه خْرد

 خنده ناصباف سركّد به







ars; ;

داريد! اعروز اول بار المنت كه بُـها وا مىبينم , ابدأ خو يشاوندى ميلّ تشـا نسى خواهمها
 عمكرداندم!
 نخواسته بودم بغلم كنيد. يس لابد خغودتان خخوشتان مىآمده كد بغنم كنيد، آتأى.


هعك در حد يكى شهروند! من به شما اجازه نمى دهم!"ه


 بحث عردها! از اين زنذها، و اين جوجهروشنفكر ما غوارىام! بناد بر خدا! دلم



 خودتاز هيت حرفى نداريد بزنيدني







 مر اينها نعىتواند به وجود آيد. هر جه دارند عردها برابشـان ابداءع هىكنند.







 دختر دانشجوو با بيزارى








 سركرد كفت: دبجه نغهب٪، , ننغه خخودتانيداه،
آآنربن نحـــ بده.ه

 نداريدنها


 خدا وا بابد تيربارالز كرد. من از هـان وتنى كد جوان و انــر مـولر بو دم به خدا








 *2

 خوب!
خانم صاحبشنانه نלأه سرزنشى به سوهرش انداسخت و با لحنى قاطع كفت:



 منافى الخلاو ايمن جور نلف میتُود....










 خاصه از ديدن لبخند و حتى آثار حيرت بر بر خهره مهران مهانانى كه اولبار بود به











 "در جلسه شركت كرددايم با نه؛"

 بيـّترى برقرار خخواهد شـدـهـه



OFF/B /

ليامـُمين فرياد زد: هباز بيانو بزنمك كم د!
 مفيد باثميد؟








 انگشتـ، نواختن.
 خوامش میكنم دستشان را بلند كنند. بعضى دستشان را بلند كر دند، بعضى ڤم اول دست بلند كردند و بعد دستشان را غزود آوردند و باز بالا بردند.







 هوای، ححندر آدم بايد كلعبوك باتشدا مز دست بلند نكر دم جو ن بِبشنهلددهندد

 رامتش را بلند كنده،




$$
\begin{aligned}
& \text { مخالفـي هون اين نكتهاى الست كم بإيد روشن شود.ه }
\end{aligned}
$$

الفسر فرياد زد: اخخوب، مخاله! ولى اين مشخالف حهـ بايد بكند؟ دست بلند بكند با نكندكـه

 نمىתسـد!
لبامشين از جا برجست و كنت: شآرينا يرالخور رنان، به خدا مبيع كس با اين

 ويركينسكى كفت: هآقابان رأىكيرى لازم نيست. ثقط به من جواب بدهبد جلسه مى خواميد يا نه؟؛

 مى خواهيد رأى هم بكيريم؟ّه
ونه، لازم نيست، لازم نيست، نهيميديب"ه




$\Delta t o / \mathrm{Li}$




 خانم ميزبان كفت: هورخاوبنسكى، شـا بهلبى ندار يد اعلام كنيدى،

 "ستاوروكين، شهاءي



 دختر دانشجو برخاست. يبش از آن هم جند بار خواسته بود برخيزد , حرفت بزند.
 دعوت به اعتراض هـگانى حر.ت بزنم.ه





 علت رانسى به نظلر میرسيدند.
 ويركبنسكى به او اجازة صحبت داد: :حرنان را بزنيد!ه

سشنران نشست و نيمدتيثهاي ساكت ماند. بعد با صهدايم جدى و برابهت كفت: \%آَايان...
خانـى كه جالى میريخت و براى آرردن كنياك رنته بود ثبشـة كنياكى را با

 سخنران كه حرفش بريده شـهه بود با متانت كمى صبر كرد. ور خارينسكي ضمز اينكه براى خود كنياك میريخت به صدالى بلند كنت:
 ادامه بدميد!ه
 تو جه كنيد. هنانكه خواهيد ديد درباره نككن بسيار بهـى از شـبا كهك




 همى خوامم ناخنهايم را بڭبرم سه روز است مىخوامهم آنها را كوتاه كنم فراموش مىكتم. جهره آرينا جر آخورونا برافروخت. الا دوشيزه ويركينسكايا معلوم نبود از جه جیز خوشـشُ آمده بود. از بشـت ميز برخاست و كفت: امثل ابنكه قيجِى را همين الاز لب جنجره





$\Delta W$ /

صنترانى خود را كرخت:
 امروز را خواهد كرنت كرده و به الين نتيجه رسيدهام كد همن منفكران :




 انسانها. اما از آنجاكه ما عانبـت هده آعاده شـدهايم كه ديאر دسـت روى دست كذاشته ننشينيم و خباللبافى را كنار بطذاريم و به كار بیردازيم، بايد بدانيم كه



 توضيحات شثفاهى به آنجهه نوشّه|م اضافه كنم و به ابن علت حر فـهايم دصتكم ده شهب، يعنى: به نسداد فصول كتاب طول خواهد كثـيد. (صدأى خنده حاضران)
 است. (خنده مجلد حاضران) و در مفروضات سخودم سردركم ماندهام و نتايجى كـ كرفتهام با نكر مبدأ هتنافض دو آمدو. حِون فككم دا از آزادى بینهايت شروع كرده و دسـت آخر به امستبداد بينهايِت رسيددام. الا بايد اضانه كنم كه برایى حل


 مشَهود بو2.
 انلاطون و روسو , نوريه رزيناى نأكهباآنا میيرورد

يكى از انسران با لحنى برملاحظه كفت: هاكر ششا خودنان نثوانستهابد نظلالمى راكه در سر بپتهايد درست جفتت و جور ككيد و درماندهايد ما جه میتوانبم

برايتان بكني؟












 ديوانه شددهك

 با نباثلد.
 شتخصى اومت!!





 معمرلأ با لبتخندى حر.فـ میزد كه اندكى تهسشخرآميز مىنمود به طورى كه مـايد






 در بهشت آغلزين بود دست يابند. كيرم در اين بهشـت موظه خواهند بود كار

 , براسابى واتعبتهاى ملبيعى المتولر المـت و بسبار منطهى المت. مهكك امست

 ده شـب ككابنجوانىالتى با امكانات بو جود



 بa او بدكّهانم!






شبكالى يوف حكم كرد: هآنجه من بيشنهاد ميكنم رذالت نيست. شن بهـتـت
رالبك بهتشت زمينى را به بشريت ييـنهاد مىكنم. بهـتـت ديكرى در دنيا مسكن





 درد میخور د.





 ناخنهايش ادامد دادر
مرد لنگ، طورى كه كغنى منتظر اولبن عكـسالعمل او بوده باشد نا نوراً سر




 اكر كتابش را بخوانيد معكن نيست با حرفـهايش. موانق نبانيد. او ثـابد كـنر از

OA1/
 كى اكً نرض كنبـ زمانى وجو2 داشته، بشريت در حسرت عحروم شدنذ از آز

 مرد لنُّ با شُور
 متفكر أمروز الست. كُتسن تمام عمر دل به هـبن هشغول داشـتى من اطللاع والثو
 مىاكر ند و جزئيات، و به اصطلاع ريزهكارىمايى عهلم سازمان جامعه آينده را الز بيش برأى خود معين هئكردتدهيا
سركر2 ناكهان در آمد كه: "بمفمى حثى دبوانه مم شـدهاند!ا

 اين بود كه عاقبت جرأت كرده بود سحلهاث را شروع كتد

 نوريه و موريه و كابه , " حتى كار" و خلاصه اين شيكالميويسم صهه دالستان







 دسته دور هم جیع شويمر و صفوفـ خود را به نفلم آودبم، با اين هدف بكانه كه

نفالم موجود را وازگون كنيم و همهاهيز را بر فم بريزيم، به اين بهانه كه هر تدر









 "ناخن من به شيطا جه كار دارد؟ه
ليهوتبن باز به خود جرأت داد و كنت: هبريدن صد ميليون مر هعانمدر دشوار است كه بخوالمبم ذنبا را به زور تبليغات عوف كنيم. شايد مشكلزتر هم باثتلد خأصه در دوسيه!ه








 ور خارينسكى كفت: קزبان شها راكه حنـأ خو!هند بريد!؛


طول ميكثد كه جنين كتثتارى مورت بكيرد ـ جيون اينها آدمند، كوسفند نبستند



 مهاجرت تـُويق مىكيند. همين؛



















علااقمنديد، دست آخر اينكه اين شهر ساوى بكى سونيس جيسى است. بك
 حتـأ كاهى تافيهبردازى هم ميكتيد. خلاصه ابنكه درسدن كنجى است در

انفيهداناه



 مسانلز تفاهم داشته باشد....


 اندازء يردة راز را از روى خود برد براشته بود. حتى به صراحت از " "واحد ينجنغرى" حرمل میزد
هرد لنـى با جرارت بسبيار كفت: ههمه خود را را در دل مـادن میدانند و كسى












دهانتان میتايد و مىيلعد، يا شتابيدن در راه كوتاه و الستتبال از هر جه بيشّ آيد؛




 دارد نه هده، بلكه بانصد ميليون سر خرالهد انداخت. لز الين كذنشته تو جه دالشته
 خوب لـدنى نيست. به عكس اكر ها به پا كنيم و و تتهان را با نوشُتن تعويذ تلف








 بِاعشين كفت: همن هم همين هور!

 آن بود كه همه تعجب كرده بودند از اينكَه ور خاوينسكى بیِمى آورده بود و خود


 بيظتر حاضران گختند: ههمه، هبه!ة


 ديگُ اتنم.

ميخالفس نيــتيدكه
معنم اندكى سرخ شُد و كفت: هالبته بإيد بكويم كد... اكُ با اككثريت بوانقت

 ليبرالبسم داد سخنز بدهيد، اما دست آخر مثل ديكران رأى مىديهيد. آتايان نكر كنيد آيا حثڤيثتاً همه آمادهايدكه

 ميكردند.
"و شابيا هم بعد يشبيمان شويدكه زود موالنتت كردهايد. آخر ثـها همه اغلب ابينطريدإها



 صبه جه كينيت عجيبى"




 مطرح كنبد44
$\Delta \Delta V$ /


















 از ما عهكز است جاسوس بالشدوهه


 جواب بدهيد. البته اگر بیخواهيد. جون كاسلذ آزاديد.


( 1 -

راد خور ادامه دهيم با مطاكت بسانيم و هر كس كلاهش் را بردارد و به راه خودشر
بر

 میرويد و سو عقعهد طلح شده را كزارش مىكنيد يا در انتظلار وقوع واتقه حر

 بهانيم، آن هم ته ثفط همين امطباله اليز راكد كغت خطباب به معلم ادامه داد: *ا جازه بدهيد كه اين سؤالل را الول از شـما بكنمهع "هحرا الول لز منـه
"براى اينكه مهـتله را شـها ثوروع كرديد. لطف كنيد و از دادن جوإب ملفره
 آزاديد.هـه
"اجازه بدهبل. مزع جنين سؤالى حتى بر خورنده الست.،
 معلم كوشيد كه از دادز جوأب صربح شانه خالى كند و كّفت: همن هركز

 معلم بهتلرى به خـثـم آمدكه از دادن جوالب شخوددارى كرد. ماكت ماند و با

 معلم با صدامی بلندتر از او داد زد: *البته كه كزالرش نميدادم!
 شخبر نميداد.













 ورخاوبنسكى با لحز معنىدارى به دنبال او داد زده: ششاتو فـ، اين كار بد سود
شـما نخواهد بود!

شياتوف در آستانة در بركّشت و فرياد زد: مدر عوض به سود نو خواهد بود.
جاسوس رذليانه





اصلأكى هست؟ شُاتوف كبست؛ بعنى جانسوس است؛


دهتر دانشهجو داد زد: „بيا ستأوروكين هم بلثد شدها او هم به سؤال جواب
'ندأدon!
ستاور3كين به رالمتن بر خامثه بود و هعزمان با لو كيريلف نيز از مر ديكر ميز بليند شـده. بود.


 داريد به آل جوابب بدهيد جوالب بدمـم،

 خطر الستفبال كرديد؟"


ـاضران بهشدت انز جا جحستند. مرد لنُكُ فزياد زد: پاججازه بدهيد آتايان، آتأى ود -خاو ينسكم خخودش هم بس

 ستاوروكيز به صداى بلند به مرد لنُك خئلـيد و از اتأق بيرون رنت و كيريلف نبز

 الست با من هيكنبد؟ه
 "برويد منزل كيريفف، من هم خواهم آعد... ستها بايد برويد آنهطا! من حتها بابد با شعا حر نـ بز نم!

 متاور,

## ايوان تسارويج

## 1

 كند الما لابد جون ديد كه اين كار به زحعنش نمىارزد آنها را به حالى خرو



 كيريلف از دروازذ آن مىكنثيند.
كيريلف كغت: سده، رسِيدبد بد اين زودى؟ جه خوب، بيايـد تو!ه
 روشن و غلغل جوشان كذشت برسيد: ششماكه كغنتد تنهاييد!ه
كيريلف زير ب كفت: دخواميد ديد همبن الان كه با كى زندكى مىكنم. بغر ماييد توإي
 بود از جيب بيرون آورد و يشش ستاوروكين نهاد. مر سه تشــنـد ستاوروكين

بيصدا نالمه را خواند.

ورخاوينـكى نوضيح دادد: هاين مردكة رذل كارى راكِ اينها نوشنه خواهـ
 "بكذاريد هر كار مى خواهدد بكندإيه

 خطرى ندارد. برای شـها شـابد!ه
 *كان نمركنم!





 همراهشُ میفرستم. به راستى بريشان بود. با بِاحتياطلى حرف موزدد و كلساثى نسنجيده بر زبان مىآورد. ستاوروكيز با تعجب نتاشايش ميكردي



 با ن ن ستاوروكين با نگاهى جدى او را برانداز كرد و كڭت: هنه، بول خبرى نيست!

لابينم ستاوروكين، شما با خهزء میدانيد يا دستهكلى به آب دادمايد! شُوخى
ميكنبدكه
ميبايشن تغيير كرده بود كوشهماى لبش میيريد و ناكهان به شدت به خخنده
افتاد. خندهأى نابجا كه مبير مناسبتى نداثشت.




 "حالا شوخخن هم مىكنيد؟" مسناوروكيز از يشت ميز بر خاست, ور خازينسكي نبز نوراً مسيون فنرى از جا جسست و نكر نكرده، خود به خود بِشت به در اتاق ايستاد، طورى كی راه


 خشم هم خيره شُدند



 السباب سرئكشثكى خود مىـُمرد. ولى حالا به مز هجه كار داريد، از مز جهـ






 هن برداريد.

 تسدين خواهد كرد.ه نيكلاى وسبهوالودويج اين را كفت و فندكا را نشان داد كفت: شإين اوه حـى و حاضبر!.... بيوتر ستهانو بِ به سرعت دوى كرداند. فيدكا در آستانه در از تاريكى بيرون



 اكنون نكاهشى از او هم برسان بو2. در آبتانه در ايستاده بود و نمىضواست بد اتات ولرد شود.
 جه بـا بول در دستعان بييند. ايزطور نيسـتوه ايز را كفت و بیآنكه در انتظار



 شُدت بر زمين افككند و از دروازi خانه بيروز رنت. الا هنوز سى غدعى دور نشـده بود كه حريف خود را به او رساند.




ايوان نسا:وبج / هFO



بكتيدب،
عسلسلن




عيب ندارده آتْتى كتيمه.
 مهايش مثل معيشد نبود. حثى با نكاه




بانتم



 ستاوروكين حيرتزده، ايزبار از خشَم ديوانه به خروشَ آمد كه: آآخر خبر



 میلريزيم! هنان محشرى به با ميكنيم كه هيع هجز برترار نـاند. كلرملزيغف


تيزهوش و بيدار الست. اكك دهكو هكى دبكر در تمام دوسيه برباكنيم دست كسى

ستاور3


 اعتقادى هم نداريد و از هيبت كار به وحشت هيانتيد. سالا بفرهايمد از كهـا هْميديد كه اينها اوباتن 3 اححقاند؟ ابدأ هم آحعق نيستد. المرزز شمور هيج كس خودجوش نيست. اهروز ماحيان نكر اصيل بـبيار كماند. ويركينـسكى آدم بـبيار


 دسـت مز امست. عن اكَ جندنا از اين واحدها جور كنم كذرنامهأى براى هعه جا
 يناهُگاهحاى أمن نراوان براي






 كنتد به راه ادامد دادند.
 كه ابداع كردد جاسوسى جاى خاصى دارد. هر يكى از الزاد جامعه موظفـاند كه

AfV / اليواز تساروية)

 كارسلز است، الما از معه ههمتر برإبرى است. برابرى در هصه جـا الول صطلع

 نداريم. صاحبان الستعداد ثميسُه تدرت را در دمـت كر نتهاند و حكام خخودكام شيدهانن. صأسبان استعداد عالل نهىتوانند خودكام نشوند ر بيشتر عامل نساد بوده و كمتر فايدهاى دالشتهاند. آنها را بايد تبعيد يا اعدام كرد. زبان صيسرون از بيغ
 "مكنتد. اين شبكالىيويسم است. بندكان بايد با هم برابر باششنل. تاكنون بـىاستبداد نه آزادى وجود داشته است نه هساوات. الا در كله بايد برابرى حاكم باسـد و ثيگالىيويسم همين است. هاهاها! به نظرتان عجيهب عى'آيد. هان؛ من مرفدار تئيكالم:يويسهم.



 احمفانه نيمت. من ملرفدار شيظالىيويسمس. آموزش لازم نيمت. كار علمى هم ديكر كانى است. علم هم كه نبامثد مستله به تدرى هست كه ذهن ما را نا هزار سـال مشغول دارد. فقط بايلد ردع اطلاعت وا ثقويت كرد. در دنيا فتط يكـ شيز كم المـت و آن اطاعت اسمت. عطث آمو ختز عطشّ انشرانى است. مهبنكه خانو اده و حشت بيدا شـد ميل به مالكيت بششت مر آن مين آيد. عا الين مبل را از ريشته مىكيم


 آمو ختهايم ر انراد صادتى هــنـي و غير از الين هيع نمى خواهيمب" اين حرنى بود

和
 نيست.





 *





 هوانق باتـد






 بكى جوواهرساز است وعل همة انساندوستها ماكهلوع، ما بايد به كار ككيف و


'ابولن تسلديج / 099
 خود الززو د.
















 جا اليـنادند.
متاوروكين زيو لـب كُهت: هادبو انهب
بيوتر




 كريستغ كلعب، بيآتعريكاه.























ايواز نسارديع / الي







 c....
 امت! اين را كلهت و در رإستاى بيشّين به راه افتاد.
 كر نته بود و به خانه میيرد د مادر به او دشنام مىداد، آنهم شهـ نحشهابیا


 وصهفش را نشنيده، فسادى كه النسان را به جانورى جليد و ترسو و سنُكدل و


 ناسازكار امست. با عمايد خودم كاملاز نمابث. دازد. مز يكى نـبادم. يكـ دغلم و






 از غزور كارمازينغ بود برده را آن روزما هیزدند و او از خـايشّ دناء مىكرد.


 بك جور نامصجوى... ميامي هستيد؟،











 ظاهرشم خرواهيم كرد... كه رـ،

*ايوان تسارويج ' *كي!
'
 میكد

DVT : إواذ تساريمع







 اينكه نيروى تازهاى سْواهد يود و همين الست كه ما لازم داريم د تردم در الشتياث

 خوامد بود و جه تدرت بینظيرى' تدرنى بیسابتها ما هعين يكى بار به آز استياب والريم تا به صورت اهرمى از آن الستناده كنيم د زمين را از جا بكنيم. هسه جهيز تكان خخواهد خوردد، بلند خوامهد شد.
 كردوابد؟







 كاملم دو 'م


/ OVF


 تيمنيد. ثــا يك






 زمين يكى ناله خواهد شلس يكى نالة مـالدى و بشارت، كه " تانون عدل جديدى برتّرله خخواهد شـد.












ستاوروكين لبخندى بر لب آررد و در دل كغت: پبعنى حقينتأ ديوانه استڭى در خانه باز شـد.
ورخاوينسكى براى آخرين يار دست او را كريّت و كمت: *ستاوردكين، آمريكا مال ماستـه
 حه كنم؟
به شنيدن اين حرخ خشـي ديوانهوِار از مبينة ورخاوبنسكى فرا جرشبد كد:




 -....به ذهنم نهير
نتاوروكينّ بىآنكه جوالهى بدهد از يلهها بالا رفت. ورخارينــكى به دنبال او نرياد زذ: "ستاوروكين يكى دوز به شها شهلت


## فهس نهـ

## تفتيش خانه ستهان ترافيهوير




 جيع كردهاند ر سربازى آنها را بسته و با بك "










## 

را خخر كز.دم. هيجّكس از آنجه اتفات انثاده خخبر ندازد. بايد به ناستاسيا كفت كـ
 با دلوإبسى جسُم به من دو



 ${ }^{r}$ la physionomic. Il siappelle Rosenthul
"تـايد منظورتان بلوم السـت5.
 quelque chere dhebedic at de triss conluent dans la ligure, pourtant très " "sevére, froide at sćrieuse
 cui je ibien souviens. il a employè
 شردع كرد علت آمدنش را توضيع دادن به الين ميعاتمت كه انتظار دإرد كه من enfin il avilit lair de craire чut je turaburaj sur lui immódiatenent et que je


$$
\begin{aligned}
& 1 \text { شـماك ميمهبد. }
\end{aligned}
$$




 ارالطال طنْنت يأيبن...

AVA
 ( voila vingı ans que je my prépare
「 Jimis digne et calme بود برداشت , خودم را
 همه را بردند. ناستاسيا مىكويد سربازى آنها وا در يك هرک


 كسى جا
 ( ${ }^{\wedge}$ dans l'antichambre oui je m'en souviens at puis...

 (5'un tas de choses.

 r. ناتز r. در مبن متانت و الأمى

 V. نها بو2. تك ر ننها
¢ بنه. ابنطور



دكا digne je vous assure دكان مجاور كرينه بودندر


 nom de Tolynnikov

 numbies de yeralache ... soit dil ur passant, enfin je naia pas trop bien









 كردماريد.


. ، ر مـ: بـبالر دانسى مسنم
.

هنه، هعينُطو بهتر الستد كفيل شى
 et pais it yuai boal ce procureur, ce uxchon de notre ...diofic "ennemis procurcur. qui derax fais mia manque. do politicase el quion a rossi plalsir laure annce chez cetre charmante belle Nitalia liaviovsa, quand it se rachail dans son boukxir. Ei puis mon ami







 نهلبكى آورد

 ريدا شُلهه بود.








ديلهاند كزارشى ميدهند.، ناستابـا هקون هحراغ را روڤن كرد، كفـ دسـت راستط را بر كو نه نهاده، در

 " et puis ca m'ombéce in
 به در و كُ شَ به صلاهاى اتالت دبكر دارد
「 momens نابوب 2 شُده الستـه

(
" حالا با ثن جه خخواهند كز دب"
 "مئر ستندتازك

 بردار خوب الست. خدا عهر شـان بدهد. وكرنه آدمرا بايكـ پالتو زمشت سربازى
 سوى درى كه نامتاسيا از آن بيرون رنته بود دوخته) ادامه داد: "سى و ينج روبل




r 'ر ايد كمثتـه حالر را ميكيرد
F بيببد دوــــ مـ

1. دور ـيو كيبد.

, خهال خواهند كرد كه هر حه هست هسين است. خدا مىواند كه المشب كجا خوامم خوابيد.4 از اين حرف او سرم را به زير انداختم. سسلما مهكن نبود كم كسى را به ايز

 هعيز عنوال بوده است. اين غم درست بود كه (بنا بر آنیه او ضخود ضىكنت) خواسنه بودند كه كار به شيو هُ ملايمترى صورت كيرد و او بي كمان خودش زرنكي كرده و نیذيرنته بود... البته در كذشته يعنى تا ههين اواخر الستاندار مىتوانست در عوارد استثنانى... ولى الينجا جه مورد استينأهى مهكن بود مطرع ع بالشد؟ و همين يود كه مـي هيج سر در نهىآوردم متبان ترانيمويج ناكهان درآمد كه: هاحتصا تلكرالمي از هترزبورك رميدو المتـ



 با لمتن مر موز زير لمب كفت: "چه كسس مىداند كه امروزء روز مردم را به







مست
avoyez vrus? إِن بستكي به ديدكاه دارد. ", حطلور بسنگى به ديدكار دارد5؟"

تهن



 ' cela date de Pcursbourrs

 شُما به رالستى مرا نسىشتاسيدء هرا مىكيرند و در يكى ارابة دهقانم مىنشانند و به
 فراموشـم میكنند.




 ما افتخار ميكرديم كه بامنا در برايرش كمر خم كنيهي ناكهان اينطور به كريه


 داشت كه به حضور من كه در كنارش نشسته بودم و انتظلار داششت كه هـان روز صبع، شايد مم هماز دقِفه اين ارابه را بياورند و او را بير ند. آز هم براى اينكه



و تدرى نيز نفر تاننيزي بود.


- / ant

عاتبت اشك خخود را . $ا$ آك كرد و از جا برخاست و باز شروع كرد به هر سو









مبان كاغذهايش يانته با خود برده است.
 a... 1



 'vous me mettex nvte as gens أز

 كُتمز هین نه، ولى آنها شُّا را به طريتى با ابنها مربوط نكرده باشندء ولى مهكن نيـتـو! ناكهان ناخواسته از دهانشّ جست كه: מ

 r مـودانبـ.



(من ' finie aujourdhui, je le sens كزش بكيرم. ميّل. همان ستوانـ.ه،









 از سيهايش حدس زدم كa عاتبت مى

كه نا آن وتّت از انشاى آن خغو ددارى كرده السـ.





 "quien saver vera"!" مى' نكنّد... "צِيكر بدتر " **هطور ديKر بدتر؟ه

 r
*بلت بدتر!a
*نـينهم:"






 "كها مسه را میزنتد؟"

 فهـبـد




هديكر بدتر! خواهند ديد كارى. نكرددأم و از روى غيظا خواهند زد.ه



 u' yue dira-i-c|lc:i .... بشنر از روى تااميدى نگاهى به صن انداخت و بيجاره رويش بر الزروختـ. عن هم

تغتيسر خانة ستبان نر النيهوبغ /
نظامم را به زير انداختم.



الايز من، اين از ترسى نِست. نرضى كنيدكه حتي مرا عفو كنند. حتى به اينبا
 الست. elle me soupconnera route sa vic 'بله، براه من شـاعر رال من عتفكر راكم

او بيست g دوسال منابش كرده السـتع

 هترزبورك كه بوديم جيند بار در اين باره هرف زديم. در دورلن لروزه بزركّ.
 vic c'est invraisemblable... میرمد. الينجا در ايز شَهرك艮 let puis les fenmes...


 روى خود را با دست بوئاند.
 يترونا را در جربان بكناريمك
لرزيد و از جا جحست آن

 1. او تعام عمر بد مز بدكاني خوامد ماند.
/ / AMA




 نامتاسيا را خخواند و دستور داد كد بالتو و كلاه نو و عسايسّ را بياورد.






 تلكُامى دريانت كرده امـتـد نـيتواند به خرد اجازه دهد كه مرا الينجور در عناب









 *بلهد من هم هـراهتان میآيم! ا بِ لعكه بإبد ا منانت و آرامنــ روبر: كــربد

 بك دوست
 ( O. croyex-mni. je serna calme خود را وار م....



 خوشامد بكويند و مههانان را به جالى خود هدابت كنتد و بابيونى از روبان
 میتوانم از اين فزصت المتفادو كنم و به سانة استاندالر وارد ثوم به بهانة تبادل

 با ير آصتانة در ايستاده بوجيم.



 تازه ضبه راه كعك خوا احد كرد و كـى آرامتر خواهِم شـد و خحوذ به خانه



 روز از خود نـان داد نداشتم. دوست بينواسانه دوست پاكدلهانٌ

## فصل دمم

## راهزنان، بامداد مصيبتبار

## 1













 بيش از دبكرانْ بر آنها تعدى رنته بود، و وكالتى در ميلن نبوده است و آنها نفط





 به مركشى شان كشيدو المت. خلاصه اينكه نا امروز به در ستى معلوم نيسبـت كد








 يششكاه خدال به عهيدن عز نيازى نينـت كه بلو'يه بسازيم يا كروهى كُروهى ديKل وكيل بدانيم راهحل تديمى و حتى تأريخى در دست است. روـسها
 به اصطلاح به عشت ديدار او، و صرف نظر از نتيجهاز كه اين ديدار در ري داظتـد يا نداثـته باشد.




 كه اكر كاركران بيزكى هم از تبلينات أنها مىفهيدند بد يفين نورأ روى از آنها



























 بكى جانب كالسكه بسنه بودند دست مىكرغت و دست رالست خود را بلند
 مىانداختت و به الين شكا زهام امور شهر را در دست ميكر نت. الـا البْار از
 آيد و كلهاتى درشدت بر زبان نباورد ايّي كار وا ثنط به اين هنظلور كرد كه


 امروز حتى كويندكان و شايعكندكانيان هم آنها را باور ندار ند.







 كد فن لعكه نيم ساعت بيطى باكالسكة خود به آز طر فـ رنهـ أست.

 نفرى را - از راء نرسيله، از همان تمّم اول كولو مى شورشّى تلمداد كتند كه برأى


 مدير كار خانه بود به نغع او هىدبد كد كروه شاكبان را به اين شـكل و زير أيز بو تو

به فن لهكه بنمايد نا نُكنار دكه استاندار فرصت يابد ر مسئله را جنانكه بايد









اعتبارى كسب كند. خوب، بگذار بكند. جه بهنر از اين!

















راعزناني، باسلد معيبتبار / ARA

 تدرى موتكد بوده بودكه يوليا ميخانيلونا ناجار از بسنر بر خاسته و با سرى هر از


 كه عاتبت به خود آيد و نرمى كنده الا وحشت مساجتّى بيش از پيشُ در عقبدهُ خورد عناد ورزيده بود. او (مانند هعه زنها) در
 آنتونويع رالز ختــم ديواند كزده بود. ابن شيوه عبارت بود الز اينكه بيكى دو ساعت


 و اين ميوه برأي مردى نرمدل و حــام, تحملنإِذير بود. حالا بوللا ميثانيّلونا
 در مقام اسناندار به توانايىهاى او در ادارة امور سنخت هحـد مىودزيد شبازاتت كند، يا از انتقاد آندرهى آنتونويع به رذثار او با جووانان و العبان شهر و كورىاش نسبت به هدنغهاى باريك و حور و دراز سياسى او به غنبذ آمله بود، با از
 بر آن شـد كه اين. بار نيز كو تاه نِايد و نرهى نكند و حتى درماندكى شوهرش راكـ



 بود. شُرح دردهاي خود را از آنبا غروع كرد كه هعد به كار كالى او مى


















 جوالب داديد؟ بادالى صفالى من جه بودء زندكى زنالثويلى ما در ايز خلاصه شـده









میرينفت و عتذهت میز2)












 نابود هيكند












1841

 و به عكس بيش لز يشش به خخردمندى خخود اعتقاد دارد و اميدورار است كـ كار ها

 كه طرحماي بنهانشال رازى بوشيده نبست و ور بر آب افتاده است و و بعد آنها را به
 مكگذار2.
















 شدت بيدترى اوامه بافت، دندلنها را بر هم فشرد و نالهأى از سينه بركشيد و

رامزنان. بامبلا شهييتبار / A99












 رفته، خوابى آرامه

 كه آَده بود بادآورى كند كه اعضهى نلان كميسيون متتظل الويند تا جلسهثـان را

 هدتها بيش نديسة زنش بود، به او توضيِ دلد كه بانو بيش از مطاعت دء به اتفاق عدهاى با سه كالمبكه به خانة واروارا بترونا مـناوروكينا به مكو الريشنيكى




تكانى خورد و به دنتر كار خود بازكتَت و با هجلة بـبـار فرمان داد كد كالسكهامث را آَاده كنفد به تدرى طبجله داشت كه طاقت صبر نداشـت و جانثـ





 كرنت:
hout ext pour le mieux
dans le mesilleurs des inondes possibles
Voltaira C'onsliste'
تفى انداخت و يـرون شُتانت و به كالسكه سوار شد و نرياد زد: "برو بد






 أظهلرات كالسكهران بود به خاطر دارم كه عاه ميتامبر بود و هوآآن روز سرد و

 ياذت كه شـحصول كتدم آن را مدتهها بود درو كرده و برداشته بودند. باد








 جلب توجد كردٌ و شهرنى يانفه بود و به ميكــارى نيز نمايليم ذاتى داتثت. از

 دستنورش بلواست: **





انخادا:ه



,كاركران شهیوكولن:...،

 بكآنكه ديكر حيزى بكُويد، الها همجناذ انديشناكى آهسته به جانب كالمكهانى

[^2]راه انتلد. سـوار ثـد و به كالمـكدران دسـور ذاد كه به شهر برود. كلانتر نيز به دنبالهي به راه انتاد.
 ذهنش صمىآمد. الها بعيد ميبينم كه نصنور دتيقى از آنها مىدالشته يا با تصعيم





 البته او خود بود كه انتظلر جِنيز فزمانى را نداشمت





 به دوران النتاد.

 تشار و جود خو د اسساس عمكز د، كه حتمأ و نورأ كارى خواهمد كرد.






 دسته كل هنوز در دستش بود برايبش عسلم بود كد كاركران شـورش كر دمانده






نداشُت.
كوكت هرك بر هيدان مابِه افكند.

 دربار: آنجه بعد از اين اتفات النتاد ويكر العبار يشثين را ندارد. با اين هعن والمعياتى هسـت كه صسـت آن مزلوار ترديد نيــتـ.
 تيزهو ش ما آنها را از پيش آعاده كرده بود. دو نفر شهحازات شدند. كـان نمىكتم
 اينكه كُكته مـده اسـت كه عده هنتاد نفر با دستكم نيمى از آنها جوء بب خوردند


 بايتخت ماجراى جوكب خوردن اين بانو را خواندم بسيارى در تـهر ما دامتان



$\qquad$





















 نكامثي بود.






 كه در دوتيشه ما ايستاده به ها زل زده بوحـ










 بودند




 لاز

مادكانه در راه هيهن محكوم كرده باشلد ها، نه در كنار همه بلكه در دو كوشي تالار جانى كُفنّه من، نزديكى در ورودى بودم و او در انتههى ديكر تالار معابل

 ده دثيفهأى به ايزن يُّكل در انتظلار ماندبم.



 هردد مانده زير لب كفت: هاينز كينـت؟ اين سوأل را طورى كرد كـر كه كفتى



 مات، هئل هنگڭها هعجنانٍ به او نگاه ميكرد.
 خود را به جانب او كرداند. ار زا از ارباب رجوع عادى شــرده بود كه بخواهد عريفهالى به اور بدهد.





"آهل، مهان كانون... آناى مهترم شبـا خودتان را طورى معر فى كرديد كه...


 هنوز درمت نمىنهويد موضوع غيست و حتى درست به جا نمىآورد كه
 نهىدهم.. عن به جوانان ابجازه نمىمر... هسان اورات تبليفاتى و بيانبهماستت..
 حالو از من جهع ميخواهيدكه
"من چیزى نمى خوامم, به عكس سـركار خانم همسر حنسر ت اجحل از بن
 ثز حتو تم دناع كنم...a


 من حرن بزنيل و با بر زمبز نكوبيد مز بـربیهلى نبستم كه اينجور سرم داد هـ



 منزل خانم زَنرالى متاور



/9.^/A


 بدهم. نه، نمو.نوانت الحازه بدهم. اينجور تقاماها زا از من نكنيلـ، باز خيز برداشـت كـ برود.






 لهكد، طورى كه از خواب برجـسته باشده به خود آمد و ناكهان تا بناكوشـث

 شل : ولثى در آستانغ در غلافر مُد.





 تin



جلوهمایى ثامخص زندكى ماسـت، زيرا هنوز كهنه نطـده الست. بكـ بار در راهرٍ









واد ; غرباد مىكنيد؟"








 متأثر كفت: هاهـرت الحل، ناراحت نسويد، در بند عرضسال شكابتآميز هن هم نباشيد. فقط دستور بفرماييد ككابها و نامههأى مرا يس بدهند... الا نتوانست سخنانش لا به بايان برساند زيرا در اين لحظه يولِ مبينانبلونا به اتفاز مدراهانشّ بالزكثـت و با مر و مدلى سبلي به تالار واود شد... الا اينجا


## $r$

ابتدا همa با هم و ناكهانى از هر سـ كالسكه بياده و دستهجمعى به هـُنتى ورودى








 موكب يولبا ميخانيلوناكه به شهر بازميكـي




 كارخانة شهى






fII / رامزغان بامهال2 معريتشبار

دريارة ستهان ترافينويج آورده بود تو بحه او را ستخت به هخود جلب. و حتى دلوابِسش كرده بود.
 آندر م آنتونويج از نخـيني نڭاهى كه به همسر جذالبـ خود انداخت اين معنى را




 الشار0اى به بازرسى آز روز صبح نكرد، وأنوو دكنان كه از ايز واتعه هيع خبر ندارد. يكـ كلسه با شوهرش حرفـ نزد و حنى نكاهى به جانِس نينداختـ، كنتى


 كفتركوشان ارزشى ادامه بانتن ندارد تكارار مىكنه: >كمان عن اين است كه يولبا ميخائيلونا با هده تشخصر و سنحيدكى كه داشـت بار ديكر خبطـ بزدكى كرد و در اين. كار تنها نبود؛ بلكه كارمازينف نيز كـكش كرد (ار به خواهذ, و اصوار يوليا ميخانيلونا هعراهس رنته و به اين ثكل، غيرمستعيم، عاقبت از ولروارا جترونا دبدن كرده بود و واروارا چثرونا از سر مههف نفس سخت مفتون او شـله بود. از مهان آستانه در (او از همه ديرتر وارد شـده بود) به ديلن ستهان نرافيمويع ترياد زد كم:


اندكي دسنا











 كذاشدت و. آن hromme! دوست عزيز بنشيند و نعريف كند:





 كينجبار إو بر كالرمازبنفش




BIP / /اهزنانله بلملثد معيهينباd
 اندازه بانشاط و بیخيال خخدلن و شيو.يزكام نديلده بودم. البته ملرويكى نيكلايوبي










 сher monsieur $4:$ :هيزى بدهكار كار ملزينف نبوجه شرو






 ثيد



,
 يولِا مينانيلونا لوى به سوى واروارا چتروناكه در كنارش نشهته بود كرداند
 واروارا ثنرونا با نكاهى سرشار از غرور به او ثاسنخ داد. الـا كارمازينف كل
 ستخان ترافيهويج دويلد كه:

 احسلس كردم كد اين مسـلكه برايم از همه مــاتل ميهن عزيزمه در الين دوران به اصهطلات اهلاحات عزيزتر استـ...

 يوليا ميشائيلونا اسحساس بير;زى مىكرد. بحث بز, بكان وا در هبلس خود

عميق و برمعنى میيالنت.



 البته اين بار به ريش او، ولى او ابي حـل را درنيأفت ز از ابنكه دبِكان را به خْنده

انباختنه الست بسيار خشّنود بود.
يولِا ميخانملونا كه عحله داشت هر جه زودتر اظلهار نظرى بكند كفت:
 آبلولهاث به جاى خود، الما تُما دوست داريد با اين حر نـهاتان خغود را ملامت

ا (Karlsulue r「

راهزنان بامداد مصيبتبار / AD

كنيد و مردم را به الشتباه و حيرت اندازبد. و ما اينبار ايز هحر نتان را باور
 انديشَ المروزين را بِديد آورده استت و اين مهـ عسانلّ المروز جامعه را به حدس

 تدر دلان مى خواهد سعى كنيد بىاعتنامه خود را به ثيهن و دلبستكىتانلن را به آبب


 -... در جهر.\& نيكوديهف

 دماغم عيثود و برایى راضى كرجن هموطنانم كه رانحتم نهيكذارند.ي يوليا ميتنانيلونا با وجد بسيار ادامه داد: هستان ترانيمويجّ، شـها لابد خبر داريد كه مزدا اين لذت نصهيب ما خوالهد شـدكه سطور دلانكيزى... يكى از آخردن


 تهنا كتند كد تصهيمث وا عوضى كند. خلاصه ابنكه تلمش را برالى مميشه در




يوليا میخائبلو نا در اوع تـادكا كارمازينف دانـت كمكم وا میرنت و از لذت دمستخوش رخخوت مىشد. كفت:


1. Cinpojov
2. Nikodimov
كارلـندوهه سرم را زمين مئكذارمب،




 خود بد اين كونه الماضات خرد ان اكاه نبود





بكى از جوانان ناشناس كى كـى انثظار سخغنى از او نداشت كفت: هامروز

 ابن هنكام نبكلاى وسيعو البودويجِ به تالار وإرد شد.



اين مجلس آورد.א






IIV / رامزنان، باملاد میهبتباد






 باثم كه آن را نتنيلمأمه الما باور ندارم كه وجود





 اين حال را به خواب مم نميديد. حالا اسراد سوسباليستها را بر آب اندازد ر كزارش میدمد.

 اهميت آن واتق نباشد!
ستهان تراليـويجر خطاب به بسرش كنت: بانديثه والاست أما مبلغان آن

از جا بر خاست.
 بود. كان مىكرد كه بِنهانى وارد شده است و كسى از حضورش خبر ندارد، حالد



























يئنانى كرغنه بود'. به كنابه از توغانى كه در خانواده بربا خوامد نـد



 مههى نيست، اين حال كاهى برايش پيشر مى آيد. عارضها






هنوز به بايان نرسيده بود.










 بيند، بلكه ابداً متوجه او نظده بود و من بر ايز. نكته تأكيد هيكنه. بعد از آنكه

 ها تشكيلر دهنده بس از سكونى كونا












 بــار به خوالست تغدير جواب داد.




شما نتو د.



 بيحد نشان داتتت بيشتاب از تالار بيرون رفت و هعه ديدندكه ليزا. هميزكد
fYI / SH

متاوروكين روى كریاند كه يرود خيزى برداشتـ كم بم دنباللّ بشتابد الما به خود



نيكلايويج نيز همراهــ رنت


 'cetle chère atnice نرستاد كه به التماس لز الو بخواهم كه دوستش را بیليرد امـا مرا عم به حفـور ا;

 ايِي خانوادها


 خامطر تكرار مىكرد نا در صتنرانى وزز بعد از آنها استنفاده كتد


 الما از ابنجا خواهم رنتـ،

كتاب سوم

## فصل اول

## جشن (بخثّ اول)

 خانم استاندار بركزار شد. اهميت خاري













نكته و آن غيظثان بود نسبت به يولبا ميخانيلونا. در اليز مورد بانواز همد همرأى
 ماعت هصهنان خود را در حصار هاخلاص تعصبآميزء مهان دوستان مصون

مى منداثـتـت























PYV / بسن (يجنت اول)














 زنراللهاى هويينيا. بر بيجالس بانوان متين و سختكير كه ورود به آنها آسان





 جاني كه كوبريكف' با شصت و دو سال سن و نشان سنستانيسلار به دور كردز'ا
 رحرت ذمنى مرانتد
2. Kaubrilus



 بودمهاش مدركى برائى البات العنبار كتتة خود ارارئه كند با استوارى بسبار بر آنجهـ العلام كرده بود تأكيد ورزيد به طور















 روس، رتصى الجرا خواهد كرد و اين خرد بسيار تازكى داشت. با اين اوصان
 - MIWdrille •

جـن (بشغش لول) / 9Y4
جهطور مسكن بود كسى سرسختى نشان دهد و بليت نخرد. همه داوطلب بودند كه در اين جشن ثركت كنند.

## $Y$



















 كزارشهانى در نتربات بِايتخت منعكس شود و بر دل مفأمات بالاى بايتغت الثر
(AY.

 تقليد كنند. غانل از اينكه جامها را، برایى آنكه به انتخار اين يآ آن خالم شود بايد
 تخكم خالى معكن نيسـت بايد ناهارى دادٌ شود. بمدماكه تلاشى كرد و كميتهأى
 اكُر به راستى خيالا بربا كردن ضيانتى را واظته باشند حتى در صورتى كم شركتكنندكان ههـ همت عالى نشان دهند براى معلمان چجيز دندانكيرى


 خالى براى حغظ ظالهر. كميته با ايز راه حل دوم ثقط تصد دادن هشدار به يوليا
 دو شتّ اول بود و معنول به نظر مىرسيد و آن اين بود كد بشتن از هر جهـت شايسته بربا شود ولى بىشامبانى، و به اين: ترتيب بهلغ تابل ملا حظهاى، بسبار
 نبود. خوى او ميانهروى بازارىصفنانه را برنهيتابيد و خورواً تصميم خود را كرنت. از آنجا كه افزاط در راهى كد به آز نتـر داشــت مهكز نبود ناكزير هیدرنـك به تفر بهل روى نهاد، به اين دعنى كه اعانهأى عظليم كرد آورد، شحنان كه مو جب حسرت همه الستانها باشد و سخنان آتشبن خود را در برابر كميته با اين عبارت بايان داو كه: "مردم بايد عاتبت روزى بفهيند كه رسيدن به هدنهانى









 حذف غذا را در ذمن مسشهريان شكمبرست
















 خط زرين نوشته شده الست كه در فلان روز و نلاز سال نويسندذ بزركى روس و

[^3] عنوان امرسى، ترائت كرد و به اين ترني



 الحتياطها در شأن كينه نيست

















 تقط برايى يكى از دوشبزكاز جوان خود بليت بخرد و باقى دوشيزكان همنام، ولو













 واججب بود فرو









 و خشم مردم از حد مىكذشتْ. به همين دليل بود كه هـه در دل انتظار فضيحتى
/ FTF

بار نبابد؛




 برنياهد. شن. البته شركتكنندكاز عادى را ملامت نهىكنم. بدرانى كم شخانوادi

 حير تزده ايستاده بودند

 كالــكهما به تدريج شىرمسيدند و عاتبت كار به جاعي رميد كه راه بند آمد. در








 مبهوت ميماندنذ زيرا هرمز نظيو آن را نديده بو دند و با دهانى از حيرت كُشاده















































 تا آن ثـب هئِكس او را ميججِا نديد و اين موجـب تعجب و و بعد ناراحتى ثـديد
 ميز خطابه نمىآمده در رديغههاى وإِسين عردم شروع كرحة بودند به رسم





FFV / جـُن (بهنّ اول)











 ايز استدلالى بودكه در باظكاه شنبيد مىيّد. كسانى كه خغود را باتجر به مىدانستند


 اطلاعات دتّيت داشته باشده، البنجا جهان اسرار است







 نهايان بود با رنتارى سادهولاته الها لباسى فاخر بيـش مىآمد. به نظر مهرسبد كد

















































 بيش آملـه بود كه برطرن شد. اما بنـه تكليفى بر عهدو كرفتهام با تقاضانى هـراهـ


به هدن مالي و انـانى الست... كد با و جود مبورت ظاهرمُ ممان هدنى امت كد ما هسه 2ا اينجا كرد آورده المـت. آن ستردن الشكـهاكي دوشيزكان تقير اما

 خواننيه شود... يعنى منظورم... نه مبجلس رنص، بلكه منجلس صشخرانى امست.


 بهعلتت احساس صلدهدلانهاىيكه در آن نهفته المتت و نيز نــاطلى كه به همان اندازه


 اجازز حضار محترم و نبكـخوامه



 ثتعر را با الجازة حضار محترم مى خوانم!



هرجه بود از تسل جيشـين بود.
-
 جشـز ما مروده ميشد. تفريباً... مىشود كُفت كد لطبفهأى اسـت برآهده از دلى شهربان و بالحسام و با شو خخى و نشاط آميخنته، هري

-



 درود به تو شعلمك درود

خواه بحر كالات باتّ يا جوالل كان
هركس كه خوش نبود سرش ماند بك كلاه

 تو يـى آموزى به بحهمهاى نازنلزى


الما جوانى و عییجوهى شوهر
ولو بائد بكـ الدنك بيهنر.
مرحبا: آزرينا
اما در اين عصر اصـلاحات كا كازساز حتى الدنگى بیهنر برايت میكند ناز

يس تو به هـان كودكاز نازنازىات بساز

الما تو غضه نخور معلمكى

و براى جهازت جهع ميكتيم يول
خوامش داريم آن را الز ما بكن قبول
خواهى بحر كالات بان يا عامى

نرق نمىكند، شاد باش




 مسلم بود: انكارى مىخواستند آشوب را را بشتابانند. بسضى از ابيات اين هزل

 است. دستهكلش را كه به آب داد به تدرى از كـتاني











 بر خيز P به اتفاق تالار را تركى كرد دند و نكا

 به دنبال آنها تالار رانركى كرده بودند. برلبا ميخاتيلرنا با شيينتكى به او، جِنانكه

PFP / جـن (بخشُ الول)

به فرشتش نجات، خِيره مانده بود... الا در آن هنگام من به بحتو جوى ليّو تِن به پشـت صستنه رنته بودم



 -


بدانبدك!

- "بله آتاى محتوم مز آنها را شُوخى مىدانم!
 لبيادكين، جهه بسا ديروز آنها را سرهم كردهايد، نا رسولهى به ها كنيد. آخرين سهر
 نيست. اصلز پهطور شد كد او نراك يوشيده آمد؛ ترار كذأثته بوديد كه

 حيرتانیكيزى كفت:
- إصلأ به شــا جه كه دخالت ميكنيدكي كجاسـتك،
- 
- 







 كاغنى كد يادداشنهمانى روى آن بود مرإجعه عيكرد. نرار بود كد بعد از
 درسـت بود كه به نزد يوليا مبيفانبلونا بشتابم؛ هنوز




 شهعيزكه شووع شـده.

















 خود هيزى ميىكنت، منتلى جشثم به زمبي دوخته و نه در برابر آبنه. الو


 بيش. از هسه توجه را جلب ميكرد اين بود كه هر بار در انتهاى مسيرش مشت


 مسخنرانن كازملزينف را بشـنوم




 الست كه توجه شنوندكانى از تماشٌ اهالى شـهِ با را به عدت بكـ ساعت با يكـ





بود: حتى سالخور دكان بسبار جدى و سختكير با بلاقه و تو جه بسيار او را تشويق


 كارمازينف شروع بد صهبت كرد نزد,
















بـبـار...

الما ايثها هعه هنوز حيزى نبود و كيست كه با يينڭغتار نويسندكان آشينا



PFV / بنّن (بغنش الر)
به راستى بهتر نبود آتاى كارمازينف حكاينكى با داستان كو ناهى، از همعان دست



































 ,


 آلمان در آن منعكس بوده است، يا بهنر است بكوييم آسعان آلهانی و با انعكاس
 فروغلتبده :زمانى كه با هم زير آن مرخت آ



1



 F.

























## 1 Sulkarser

() Ancus Marcus 5 باء الفـانهأى 」م الــ

روسيه نيز با نغوت يوزخخند ميزند و بزركـتريز لذتش از آن است كه به اين













ندرى از آثّار من خواهميد خواند كه خستن شويد.".







 مجلس صداى يكى نفر، اما بمتدر كفايت بلند. شنبده شد ركه:

اين حرف ناخواسته از دمان كويندة آن بيرون جسته بود و من يقين دارم كس
 اندكى از خواندن بازليستاد و به تنمسخر نگاهى به حاضران انداخت
 خستهتان كردوزم، بلa
, المتباهس همين يود كد خود الول مسناله وا شطرع كزد. زيرا با اينجور




 خروكشبدند.
ناكهان صدائ خشمكين و حتى دردناكى فرياد زد: ششما هرگز آنكوبى ماركيوم را ندبدهايد و اينها مهد خيالبافى و متخزبردازى بیمغز الست.

 قلبيعى را بختوانيد كارشازبنف مسخت حيرت كرده كفت: پآتابان من ابدآ انتظلر اين اعتراضها زا
 را نـىהهميد.
دوثمِزهأى ناكهان داد زد كه: مدر عهير ما صحبت از ايْكه دنبا بر كردة سه
















بلند ثـد.



 ولى ذكر میكردم كهـ....
 اين تدر....
"
 عانبت جند نغرى از رديف جلو جهـارنى بِانتند و كُنتد: هنه نده ما ميل


 كارملزينف تبتـم تلخى بر لب آزرد و از جانى خود بر خاسـتـ.

 كارعازينف، كه معه حاضران انتخار ميكنند كه...







 سطر آخر آن را برايتان بخوالمن.










 *

 -

شخصر دبكرى كه عاقل به نظر مىرسيد، خواست ميانه را بكيرد و كفت:
لاشوخى كرد د!

- اشوخرخاش مال خودش!!
- 











 ;انعيت باز شده و مستمدمكه در عصر ما تاج إتتخار برالى يكى آنبيز ماهر بسبار زييندهنر است تا با بر مر من.


 ببرون جسته بودند نا العطاى تاج التخخار را الز نزديكى يبينند.





جنْ اببتن 'ولا) / 900
-



 ما رسبد.

## $p$

من بار ديكر بد بشت صسنه به نزد او شتانتم و الز هيبجان بيغوده فرصت
 بهتر امتـك يشّت ميز خطابه نرود و فورا به خانه بركردد و حخى عنر آورد كي




 مصيبتى تادر است كه او را از آنجها بيرون بيرد. انسرده و درمانده بر جا دا دانده،








نسىكن. هيجِ خطيب توانايه هم نمىتواند بيثش از نيم ساعت تو جه شنو ندكان را بد كنتّن خود هتصركز نگه دارد.
او ناكهان بازإِستاد و كفنى لز تذكر من به تدرى آزرده بودكه مرابِا مىلرزيد.



 شتتافتم.






 حاضران هنوز متو جه او نشـده بودند. جايّى كه با كار ماز ينف آن معامله راكردند
 هركز در برابر جهع ترار نكُمثه بو2. از هيجانى كه در او نـاباز بود و از احوال




مىترسبدم, اين آدم برايم بسبار عزيز بود.






 جاي حرف نبود، از هـان كلدة الول تو جه هـه را جلب كردد بود


 كسى راكه الينجور دله به دوِا زدد است كرنت؟ دريغاكه حالل ستهان نرافيهويج

را خوب مى فهعيدم
شـنوندكان هعد در كوش هم ميكمتند: هصهجت بيانيهها را ميكندا؛ سراسر
تالار تكان خورد.




 cesst la betitise dans son exsence la plus purc, quelque chose comme اختمار un simple chimique.








اندازة بلندترين نبوغ بايسته استر.





 نسام كند







 ابثدا جسارتى كرد و زبانش باز شـد ديكر آرامشدنى نيود. 'Mcssieurs * -








بعضى تريدند كه: هاين جاسوس پليس الست!"
 ستبان تز افيمويج با ثـورى در نهايبت شـدت و با صدايِى به جهر جير الفتادت

زرياد زده
الست از آزاد كر دن بندكان، بالاتر است از اينكه هن دونـم يا تزالق با ترتْزه كنیمتر اسـت از سو سيالبــم و والاتر اسـت از هوسهاى نسلـ جوان، ههمتر الست از نواميس شُيهى حتى عى خواهم بكُويم از بشريت، از تماهى بشريت، زيرا آنها








 راز معیا هعين است. راز تاريخ در همين نهغته است. خخود علم بوو جود زيبانى

 اختراع يك مِيز مسكن نيست.
 نمیشو ما
 ترار خارج بود نظم تالار نيز هاكى درهم ريخته بود. بسيارى از مانهراذ از جاى
 كارما بسيار سريعتر الز توصيف من صورت كرفت و عيع فرصتى نبود كه أتدالمى براى جلوكيرى از آنها به عمل آبد.

 كه در ناز و نععت غلت هىزنيلد و همه دردانهولر لوستان مىكنند آمانن امست كـ اين حر فها را بزنيده،
 -




 كنيد؟

 هى خلورد.. خود و دنيا را ذراموش كرده بود.

 برخيزاند. رسوانحى تملى بو3.

 هىكردد. هر جا كه دسنش بو سد دمتبرد هىزند و هميز اواخخر نيز يكـ نفر ديكر
 بر'ى تسويه حساب باختتهانان به جاى بنده دبكرى به سربازى نفر ستاده بوديد.

مسّ (بخنّ اول) / 091

يا به عبارت ديكر اكُ او را سر ميز تمار نباخته بوديل او به اعمال شاته هحكوم
 زيبالهيرست!



 هجوم میآزردند حاصل كار ازدحام و آشفتخكي شديد بود. بانوان فرياد ميزدند و
 ايستاده بود برایى اوليز بار از زمانى كه به شهر ما آهده بود سسفت مـركدته و درمانده بود. الما
 نروشككته و دوسأ متلاشّى شده است. الا بعد ناكهان دو دست را جنان كه

 كَرداند و به پشمت مصهنه ثـتانت و دسبتها را تكان ميداذ و تهديد ميكرد.

 نبود. دستكم در آن لحظه جلوشان را نمىشد كُرفت.. اما ماتبت مصييت تطمى
 ديوانهأن: كه زشت صسهنه مسـت بلند ميكزد و بر فرلز سر خود تكان ميداد نائكان هشتت ميز خaابه ظلاهر شد.
 سرشار از اطمبنانى بىاندازه به خود ساضرانِ دستخوش هيبان را نكاه میكرد و


/ / / Fpr

مثل اليز بود كه از اغتشاش حاكم بر تالار تخنود است. به هيبع دوى ناراحت نبود
 تو جه همه را به خود جلب كرد.
 هى
مرد ديوانه لـب صسنه ايستاد و با صدانى زنانهأي كه به جيغّجيغ كو شتخراش. كارشازينف بيشباهت نيود و نفط كسكسة إشرالـلمآبى او را نداثت، با تهام


 تعلبهات نظامى داده هیشُد'. ارتش به بكى كروه باله عبدل ثـده بود و شردم ذير تازيانة نظام بندهدارى هاليات میيرداختْند و جرأث اعنراض ندالشتند, اخاذى و






 كركنّدة حاضران تالار را لرزاند. اين بار نزدبكـ به نيعى از شنوندكان كف




 بو يانبد و آنها را د حـل أسلحه مكنف كرد

Per / بـّز (بغتُ الولا
-




 فراكرنته المت، بهطورى كه نا بانزده مـالى ديطُ ثـايد بنوان در مدتى كوتاه به


 رشوه هيكيرند به اميد بقا، زير! أكر نگيزند نان ندارند بشورند. بندكان آزادند و
 درياها و الفيانوسها ودكا در حلي سلذ خالى مهئود نا بودجه دولـت شتوازن


 شرو

 شُد كد بار دبكل ششت خود را بالا برد و پيروزمندانه فرود آورد. شور شنوندكّن



$\qquad$
1 Ninugurad
 رو ميـه بربا ند ر بادبنات ررربكـ نام كريـت
 وصفنابذذبر به كسى دمتورى دأد. يوليا مينفائيلوناه رنكى بد رو ندائـت و نتدتند



 نرصت بافت كه بار ديكر با تمام نيروى حنجرهاش نرياد زند كه: هروسبه مركز تا ایِّ بايه....
الما نتوانست عبارت خود











 خود را به خانة ستبان ترافيمويج رماندم

فصل دوم
هايان جشن

او مرا نجذيرنت، در به روى خود بسته بود ر مینوشت و جون من جند بار در زدم و صدابش كردم از يشت در در جواب در دلده
 جه ميخ امبدي

 كنبد. بايد كارى كرد. مهكن المت دست از مرنان برندارند و بيايند و امانن كنند و آزارتان دمندهـ



از او ديدم



با نبكتخواهان و بدسخوامان، با همه: من دارم به داريا چاولونا. كه تا امروز با غغهلنی
 به او بر سـانيد إما حالا " مرسمى"
-

 باد مىآوردم كه سغتت خـمن بودم و بىادبانه حرف میزدم.) شـما حرفى نداريد با

 زمين خنواهيد زد

 ( ${ }^{\prime}$ Dizu voxss pardonme. mon umi, a Diou vous garde
 را تو غن كنيذ.








 - بر توــت تزيز r. معد ار
*NV
 آزتد شمطست. چطور مهكن. امست هير مردى را كه نايِدهاى برايتان ندارد به ززدى
 Ces puuvers gens uat quelquetios des maiss "charmants el pleins de phitosophke





 كد میكوشد بر دل من اثر بشُذاردم البنه اوتاتش از دسـت عن ندرى تلغ بود



 دوستان در بئد زيبندكى ظولهر نبود. هـ او را به كُّاهى عتهم نشىكتم. الها اين زددرنجى

 عادى تهابلى الحساب كتده الين تضاوت هن بود در حتئ أو و دريغا كه جه سخت
 اندكى در شرح ونايعم به بيش هیشتابم و اولين سطور نامهالى را كد او به
| / | A A A

دلريا דاولونا نوشت ('mon enfunt! "
 نيامديد؛ و همه خوب ك

 ohl ce sons de pauvies pertiss نابخرداز زد


















4اباد جـن: 1999























 هر قيهت شـدو هعان شبب برترار شـود بابـد n ـ نريكد راه بيندازيد. مىخواهيد عر ملوز شده غنفلاز را صر كـى خالى كنيد.


 كار ما به كجا میرسيد5
 آن زيرا معتقد بود كه خود رتمى را نسىشد والخواند) اما بهد از دو سه بار كه


زنگ تأييد كزنت.








 ــده بـد 2.
 -


Pv: : جئّ

هزورانه ساز شـده امست نا هو بلاهى كه مهكز امـت بر مر مز: آندرهى أنثونويج
 است. ولى خوشـحالز كه آتاك.. (وانتود مىكرد كه اسم مرا فراموشّ كرده است) را

 حر كار اسـتدغ و رو به يولبا مبخانبّلونا اداهه دلدم: ويوليا عيخانيلوناه اين روبان را برايتان باز آوردم. نظر ین دربارi بو ها شلدن يا نشمدن شجلس رثصر بيباست، زيرا
















 -
/ / YVY

آردید.

 خاندتان را بر هجوم آثها باز كرده بوديد. آز هم ثازه هـين اواخخر، براى ترتيب دادن اين: "كادري ادبى"تان، هورن بیشركت إينها مصكن نبود ايز رتص را اجرا كرد. ولى حافهرم شرما ببندم كه ده دوازده تا از هعين الراذل الهرذ بیيلبت به

مز تصديق كردم كد: >اطمبنان دارم كه مصينطور استـ!







 در حفور ششها نبود كه يك شاك


--

 " يك تربانى لازم داريده كسى كم سيل خشمهتان را سرش خالى كنيد. خوبهי

SVF / بايان جسُن

بغرهايِده اين سر مز
 حسابش را بكنيه. از كالر الحفعاند لينو تين كه بكذريم هيع توملنهاى در هبان نبو ده.

 خور المباب نشاهل حاضرالن میشود روى صسنه ظاهر شد و هدفش اين بود كه مهه را







 .



 يدر را به سخنرانی دعوت كردك كى يود كه همين ديروز سعى هيكرد تـــا را لا اين كار منصسر ف كند؟ هعين ديروزز يادتان هستو
 جقدر امل رعايـت آدابب المت! من ثكمر ثمكردم كه او و كارمازينف به اتفات


-

















-

 به: كردن كيست؛ او را مم من به كردنتان كذاشثم؟ من بودم كـ او را ابنجور روى

عيايلن جـنز /



 بود.'a
-










 -
 نــنيلـهابدويه
ـ هآخر كدام سناتور؟ي -





 كمى بامؤُترند حرئ نمىزنند. الـا آنها هم بسغى به اين مُايعات كوش
4.



دهيداه
-


-


 -
 تُدذ؛ حِرا نيابند؟ي -
 -




 هتصوص مأمور محانظفشان باشمد. دنبال هر نفر كه نعيشود بكـ بليس گكارد.
fWV i

اينها نمى غهمند كه جامصه خود بايد از خود دتاع كتد. يسس پدران خانواده،


-


 دهيد كه اين دسوالمى كمرتان را نشكسته السـت. شتمورا بإيد إين هميعت را به
 خودتان راهش ر! يمدا خوامبد كرد و وتْى حواسنان جس و ذهنتان دوشن باشد خوب بیدانيد جه بڭوييد جسعشاز ميكنبد ر به صهاى بلند حرفهعاتان را میزنيد. بعد بكى كزارش به كؤس و بورس' فیظرستيم، صير كنيلس اين كار را به من وأكذار كنيد ترتيشُ را برايتان عيدمم البته بايد موالظب بونغ بود و يكى



 آندرهى أننونويج تحطور الــتى

 او بد كردهايد و او را آزردهإيداه اين الههار إو به صورت نوران ناكهانى و نامنتظر اححسامي بود كد در كلام آمد.



 سر درآوردذهِ
 كنيد كه هقفد شهربان است كد من هميشته... -

 دو -



 ستهت آلوه شـله البست.ه




-





باباد جـتّ: RY4









 عیى







 كد جه كسى در كالسكه بوده) و ماورينكى نيكلابوئ نهتنها در صدد تعفيسب كالمسكه برنبالمده، بلكه ستى لازم نديده استت كه لبزا را از اين كار بازدارد 3 حتى



زبانم از دستم رنت 3 به بيونر ستهانويج ڤرَيلد زدم: - "رذل بیىحبا هعهاشت زير سر خود تو المت. ترتيب كار را خودت وادى و كثافنكارىهاى المروزت را با اين كار كامل كودى. مـتوروكين را خودت كيكى

كردى، كالسكه وا خودت آزردى و و خودت ليزا را سوار كردى... خودت...
 سباد خواهد كرد؛ مواظب باثبد!!
























FAl / /








 انديشناك





 تيهوبيميونا بزندو شاتو ف دشنامي داد
 كه ثـاتون هـلان شتب، فقط به تمهل ديدن ماريا تيعونىييونا به بيرون شهر رنتّ بود زيرا مدتها بود كه او را نديية بود ـالل زن بد نبوده و خوش شخلت نيز بود2
 ساعت نه صورت كر نهه بود. خود او لز










 23j












 حتو نيمى از كسبه نيامده بودنم. اها عده مردها هرجه بود هنوز تابل علاحذلد
far

بود هر چند از آتايان صاحهبتام
 آرأ بودند 1 رنتارششاز عیتر.


 صبه بیبليت آعده بودند اكْنون المزوده شُده بود. الينبا عبالتأ در بوفش نشسته












 هر تدر كه كميته مى خوامت ادأي موكرالتمنتمى در آور د به عصلمت نبود كمه ايز
































* *اباذ جـُ :




 برأى چحه، با كه بود؟ البته مصلهتت آن بود كه مجلبس را تزك كند و شُو هرش را







 مىشد. به نظر عن از همان نكاه اول يِدا بود كه حال آندزهي آنتونويه بدتر از آن
 با نكاهى جְنانكه انتشار تهى





 زبونى 3 ترس صاحباننـان هيج سازكار نبود.



 خانها




 لبخند میذد






 مشاهلده ز برزسى. احولا موزم











 Varse '

















, البنه حانظلا زنوبل

 عداب مشاند بياند


/ IMA


 به آنها بیأكتنا موشوند و ممين سردى در رشُد و تقويت نكر. آزادى زنان بسبار

 ايز امست... ايز موسيغى'أى ثم كه مىتُنويم ههيزملور-ـ مىتوأنست بسيار بدتر از
 خيلى كم استت. و اين كعبود الثر بدى در انــان فىكذارد، اـيازه بدهيد از لبلسـا








 خوبت
 ستاوروگِين باز وارد مبدان شده الــتـ.. هوم| خخوب، ديكر يايد بروم خانه. بسترم
 " عانبـت كادرى فم شَروع شَد.

باياز حسّ /

دو ايز اواخر در شهر عل، هر جاكه دربارi: مجلس جشن آتى حرنى زده محشمد.


 و به رالمتى كه يقدر اسبابب يأس شـد
 ملاك با صر 2 وضع مبلل، كه هر يكى نعايندة نشريهاى بودند ناكهان وارد شدند. مردم با علاته دور آنها حلقه زدند و هـن كـنانى كه در بونه بودند تا آخرينسنان









 به دشوارى مىشـد نعايش نملاينى بیهزهتر و بیذوقانهتر و لومستر از اين كادري انيى تصور كردد نمىشد نمابشى نا اين اندلزه با احوالل هردم تشهر بى تناسبب در نظر آورد و تازه ميكفتند كه نكر بنيادين آن از كارهازينف بودد

 كار مازينغ بود و ميكنتند كَ حتى مى












 ثرانت هأنديشن شريف روس، برايى كسانى كه شكى داشتند. نحوا!ى ايز نامه را

 جامى در دست دائت كه بلند كرده بود، كفتى مى مخواهد آن را را به انتخار كسى

 ديكر جوان نبود و فراك بـ نز داشثت الما جماق سنكينى در دست كرنته بودا و



 كثّ




141/:

بود، حتيى در تِلفههاى عبوسى از بونه آمده بودند. مدتى همه مـاكت بودند و با


 معنى داز د54. -
 -

در كروهي ديكر: -

-
-
-
در كُروه ديKر:



در كروهى ديگر:


 ـ
 حنانكه او بشنود كڭت: طبه عمرم رتصى به اين جفنكى و مبتذلى نديله بودماه اين






ديلن يوليا هيخانِلونا برود اما

 يولبا ميخانيلونا نتوانست خود انوداري كند و جوابب داد: ها كر זيششبينى كرده بوديد هرا نشريف آورديدكه
 كه مر سثيز دالرد. اما زنرال به ميان آمد.
 بهتر الست تشريف بيريد! ما ابنجا نقط مزأحم تغريعشان را مىكنند. شها همة كارهانى راكد بابي بكنيد كرديده حالا بكذاريد
 مىترمـم اتفاق ناكوارى بيفند..م الما ديكر دير شـده بود. أنلر
 اطراف نگاه كردن و براى اول بار نو جهش به بمضر. از كسانى كه از بونه آمده



 ناكّهان دست بر زمين كذائته و با به هوا كرده به جانب حريف راه انمتاده بود و با




 السفبار و در عين بيزالرى براى من مىكينت و نكرار میكرد: هايني را الز من ينهان






سرش را... سرش بالّ.... بالا...



 - ابه مردم نمىشود نحش داده


 تبسمى بیمعنى بر لبانشُ آمد. مثل اين. بود كه ناكّهان دستكبرش شـده و حِيزى را به ياد آورده باتشد.

 ببخشيبه عذر میخواهمب"
 خوب به باد دارم كه بخشى از مردم، درست بعد از كلمات بولِّ مبخانيلونا، كفتى
/ PAP / شياطلين


 همهون بمبى همه جهز را زير و رو كرد. فرياد زد: *حريق! آن طرف رود آتّث مههجا را كر نته!






 در سa نقطة مختلف، و شمزمان. و هعين برد كه بيشتر السباب وحثـت عهه شـ.

 ـ " ابه دلم برات ثـدو بود كه آتش مىزتنـ. ايز جيند روزه مشل روز برايم روشن بو
 آنها

 از مينه كاروبجاعى' حرينغ زده. هصه بل سـهت در هحو




440/40

كسى دزديذه شده باشلد اما دو جحثين آئولي هيج بعيد نيست كه بسـيارى در بند

 بوليا مبخانيلونا جبزى نهانهه بود كه زير دست و با له ثشوند. لمكه دستيها را به تهديد جلو خخود بالا برده، رو به جمعيت فرياد ميزد:
 را بیردين! زود باغيد!
دثتنامهأى دككيكى از داخلل سالز بر سر 'و باريد. بوليا ميخائيلونا در نهايِت نالاميدى فرياد مىزد: „آندرهى آنتونويج، آندر آنتونويج!
 نريلد زد: \&اول او را توتِف كن، الو وا بازرسو كن. جشّن ترتيب دادهايد تا هنستى ما رآنَ بزئيد.
يوليا ميشائبلونا جيغى كشيد و از هوشّ رنت (و بيهوشىالش اين بار البته جحىى





 راضهى نهىسـد كه بالين بانوى نKونبيخت را ترك كند و مى خوالمـت تا صبي



 بوليا ميخاتيلونا روانه كند و نا مىنوانسـت عميكوثيد به حضرت اجل بقبو لاند كه

بايد هامستراحت كنده الا نـىدانم به حهد علت دست از اصوار بردائيت. درست




 وحئت ناكهانى به مننزيت مبتلا ثـده الستـ


 خوردند








## $F$






64V /

 يكىشان دستكير شد و بد كناه خود العنرافـ كکد و دو نفر ديگر هنوز متوارىاند؛

 در ايز. زمينه زده مىشود بحث ديِكرى امست. محرك اين اراذل پِه بوده و آيا


دشوار الصت.
آتش به علت باد شُديد و جوبينكي ثقريباً همة غانههاى آن سوى دود مرانجام به علت آنكه آتش در سه نتحل؛ مشتلف روشَن شـه بود، ككترش يالنهه و با سرعتّ سحرتآور مرامر ناحيه را فراكرنهه بود. البته بايد كفت كه حريز در






 بعد كاملا بازنايستاده بود نتبجه جانفـداني آنها جيزى نمىبود كه در حساب آيذ. وتتى بكى ساعت بعد از خروج از هجلس رتصى خود را به آذ سوى دود رساندم


 خيابانِ سوزان ازدحام 2 تكايو از انلازه بيردن بود. در اين كو جحهـا عردم منتظر





























444 94


 حِيرتانگيز بود. روى تلى نودهمأى حمارِ لز جا كندد و بر هم انبائته ايستاده















 دو2


بود و خود حتى خبر نداشت،




وانمبت عريان معيشه در شـخص الزُى تكاندهنده دارد.
 كنيد فريان، و تشريف بيريد منزل و استراحت كين كيند... همين ايسنادن ابنجا برايى حضرت اجلِ خطرناكى استا


 مأموريت البنه از حد توانانى مأمور بينوا بيرون بود -


















اتاقك او نيز زصيله بود و با اين هعه او با نـام نيروى خود میكوشيد كمه با آز





 با اين صربه از با الفتاد و بيهو ثلى عُمد.
 كامـت. بعد از باد ناكهان معكت شهسهجا وا نر اكر غت. بعد بارانى آرأم 5 زيزدانه








 كارى با باتى آتشها نداثـت. يعنى رازى بشـت آن بنهان بود. الما نككت هعم اين بود


 فرصت يافته بود كه به كمك همسايكان ميهة مسوزانى راكه باكى دبوار آن خرمن شده بود برأكده و خانه را از حرئ نجات دهلـ الما خانه خالى نبود و ككـانى

 دستبرد هسورت كُرندّ استو


 متّراكم بود كد عبور لز آن مـيكن نبو2. شنيلم كد سروان را سـر بريده بودنده با
 خون الز كلويسّ، هناننكه از كلو ق nكارى سربريدهه جارى شده بود. خواهرش،



 نزديكى دويست دوبل, بد او نشان دإدو بود؛ كيف كهنة هرمين (



 خواهد بافت. اكك ماححبخانه در آن لحظهه نرسـبده. و ميزمهاى مشتعل را









بيش بردداخته استـ.

















 حيزى مـكز المتعه ضدن كفتز اينز ستنان دستها را با حركاتى فراخ نكان میداد.

فصل سوم
بايان يك دلبستگى

از سالل بزرقى سكواريشنيكى (همان مالنى كه آخرين دبدار واروارا پترونا و







 حلثههانى كيسوى بريشانث از زير روسرى بير ونت زده روى شانئ راستش بيدا بود.




V.0 / بايان بك دلستك

 خاموشى استى. به بنجره نزديكى نشـد بلكه در مس تدمى بشت صر او ايستاد. ليزا بي سوى او روى نگرداند.
 الا انكارى هنوز شبـ است.
نيكلاى وسيهوالودويج به مهريانى بوز مخندى زد و كنت: دتقويمما هده دروغ
 ندارد
اما ديعر جیزى نعفت. از اينكه باز حرفـ مبتذلى زده بود خخلقش تنـى ثـد. لبخند كجى بر لب لِيزا آمـ

 روى تثويم حساب شـده الستد تعجب مىكنيده،
 -
 مز نگكيدي؟ نيكلاى وسبهوالوحويجِ كنار او نشستت و به نرمى، و میشود كفت با واهمه دست او را در دست كرنت.



 ديروز وفتى وارد شدم خودم را بكى " مرده" معرفى كردم؟ لـعا لازم دانسـنبد كه

اين را نراعوثي كنيد. نزالموـِ كرديد با ناشُنيده كرنيـد!ا - هيادم نبست ايزا! مرده هرالو بايد زندكى كرد! و..." مرنوشت توتع داشتم زندكي كردم، و همين كانيست. خريستو فر ايوانوبِّ' يادنان

89 هـ
 -






برتى در هتسْمهاى ستاوروكين بيدا شـد. فرياد زد:
 a

 نبكلاى وسيهوالودويج با نالمبدى ادامه داد: هتو كه مرا رها نعيكنى! ما هعين
 -
 كافى استـ.. اليز شيوه براى هز بيش از اندازه دشولر المتـ عن توانامياش را را ندارم.
 آنيا به مهماني خواهيمر رنت و مهعانى خواهيم داد. آرمانت من همين الست. شُما

اين را ميدانيد. در سونيبر كه بوديم از شما بـهان نكردم كه جـكونه آدمى هــتّم و
 حرفى داريم بزنيم؛
 - غهرجه بود كذشت!!
-

 خود يشيهان تُدهابد و حالا انتقامئّ را الز من مىكيريد. -
 كرديد براى جه بود؟؟.





 كسى به ديدارنان آمله است. كناه نقط از خلخيالبردازى و هوسبازى من المت.
 نباشيد


 مىخورم، ديشبب تو راكمتر از امروز دوست داشتمه آخر هحرا المروز عده جيز را از من میكيرى؟ نو هيج مىدانى كى اين امميد تازه براى من هـه كر اتبهاست؟ من آن

M / V.A

را يه تِمتت يكى زندكى خريدم.ه

-     * 

ستاوروكّين ناكّان از جا با بر خاست

 زندكى خخددتان به دست آوردمابد با مال مي؟ه يعنى ديُك نمىتوانيد معنى

 خدال رنكتان شحرا امنجور بريده الست! را به نيهت زندكى خريدم منظورم اين نبود...
 عاتبت غرته در نكر، نِشخخندى خغيفـ بر لب آورد و به آَرامى نشسـت و آرنج بر زانو نهاده صورتش را با دست بوشـاند و كُفت: ها كابوس بوده و هذيان!... ما از
 -
 بكُويد. هى دانستيد با نهع،

 تشما هديه شـد استغاده كيزدب. ديكُ حسابى نداربم! نيكلاى وسيهوالودويع با رنجى عهية كفت؛ „حقيقت را بطو! ديشّب كه در




V. 4 /

 بزركواوى نثان میلوهد و مز تسحل البن بزركوارى را ندارم! ،
 -

كشتد.85
 مثل دو دوتا جهلرنا میدانيد و بلتر از هر كـى مىنهمبد و حسابتاز بر هعين الماس بوده اسـت. من يك دوشـيزة اشرافى هستم و دلم از ابجرا تغذيه كرده و منشا

v!di» -
-










 حر فهاى بسيار خيالانگيزك عیزد از زورقى و باروهانی لز جوب انوا و



زندكيام لحظهأى بيشٔ نخواهل بود تصميم خود را كرنتم، همينا و همبن كانى

 كرنت. من يكى دختر بد موسبازم و از خـيال زورت ابيالمى فريفته شـدم، من يكـ بانوى جوان اشر انىام... و ميدانيده با اين همه خبال مىكردم كه شــا ديوانهوار


 خوب نيستم. شما هم به هيج كار نمى آيد. ما مر دو شـكلكى به هم درآورديم،
 نشـده الــت.ه
نيك大لى وسيهوالودويح در اتات تدمزنان ; دستت بر هم مالان ترياد زد: מاينها
 خودت آوردنى؟
 كريه راه نبندازيد. عتانت خود را حفذ كنيده الحساستان را زير با لكد نكنبداه -- هشعا عاتبت نمىخواهبد بفهعيد كه با اين جور سؤالذها خودتان را در نظر *ردم در جه وضع هغهحكى ترار مىدهبد؟ي ـ كنبهم
-
 المت. كوش كنيد، من كه به ثما كُتم، هن زندكى'ا را بر سر يكى سامت باختم، و


vil
-
كذراندم نتخواهم بیشـيم.ه
ستاوروكين تدم میزد و متو جه نظاه تند و نافذ لِيزا به خود، كه ناكهان كغثى
 -


 ستاوروكبن آثشفته در انتظار ايستاد.

 و جحدانتان بار سنگينى اصت. رازى كتف و شخوتبن... رازى كه در عين حالى شها را در دضع بسبار مضهكى ترلر میدهد... بينيد هشدارتان مىدهم، الكر اين نكر حقيقتى داشته باشبد مبادا به آز اقرار كنيد! آكر بكنيد تا زندهايد به ريشتان خواهم

 راكه ميكفت از جا بر جسنت. با حركتى حاكى از نغرت و تحغير. ستاوروكين با لكنى نوميدانه فريلازنان كغت: "عذابم بده، میازاتم كن، زهر خشُمت را بر سر عن بباران. هر كار كه بكنى كاملا حتو دارى: من مىدانستم كه تو وا دوسـت ندارم
 ميكرد... آخرين الميد.. ديشب، وتمى دبدم كه اولين تدم را تو برداشتى و تنها بد
 باور كردم... و شايد هنوز باور داشته باسم. - هدر برابر اين صداتَت بزذكوارانه و اين هعت بلنده هن هم به تقليد از شـما






 كرنت. شـا بهتر است بد دالشنكا متوسل شويد. او هر با كه بخواهمبد با شـا خوامد آمدهره - لاو شما حالا هم نمینوانيد از فكر او نارغ باتيد و صحبت او را سبز نكـيدـه


 در انتهاى سـالن درى آهسته باز مـد و سرى از لاى آن تو آمد و فوراً نابديد

ستاوروكين يرسيد: "توهي الكسى بكوريجى،





متاوروككين به سـت او بيش رفت الـا سه تدم برنداشته باز به به جانب ليزا
 ليزا لرزيد و نرساز به الو نگاه كرد. العا متاوروكين شتابان از مالن بيرون رنت

VIT /





انداخت.
-


 نصادفى بوده كه... يعنى.... اتفاتات طورى باطم جور شور شـده كه... خلاصه ابنكه لز


 -










هم در ابين تفيه شريك نبوديد. البته خودنان مىدانيد دبكر) بله، مىكتم بريروز
















 شديدى دست او را غروانداخت



 محول كردم كه شخصطا آنها را در تطار بنشاند و روراني


vis i اباين بك دلستـك
هر دو مـست میشوند و با هم شـركى سرهم مىكتند كد البته نصف أن كار خود





























 كرنا جار ممزنندكه ستاوروكين مىيخواسته است زنتش را يسوزاند و برائى اين كار

 -








 -



 ضرب بيود شـدايد و آزاديد و هعين دقققه مىتوانيد با دوشيزة زيسا و ثرو تمندى

viv 1 ,

كه تازه در كنارتان هم مست ازدولج كنيد. ثوافق سـادء : خشذ اتفاتات نتبجدان همين استـــ بلai

- انـما داريد مرا تهديد متزكنيد. جوهر حـاتْت؟ه
خبر است كرد و خاكى ميكنبد؟ به جاي اينكه خوشـحال باشّيد... من با ايمن عجله
 تهدبد شـا خه نايدعاى برایى هن حاردء من به حسـن نيت شّها الحتياج دارم نرس



 موش آببكتيده شده است، هوون لابد از ديشب تا شحالا آنجاست. عجب حـكاينى است، ديوانگى مردم تا به كبا میكثيد:






 | المـت
 - "عجبب! يعنى انتفلر دارد كه ليزاوتا نبكلايونا مهراه او برود؛ عيبب احعغى

الست

- هاليزلونا نيكلايونا الآن همراه او خخواهد رنت!:
- "ععجبا خبر عجيبى به من داديد! يعنى كه... : له آخر كار اين خان خانم حالا


 ميدهم. حالا كجاست؛ بابد اين خبر خورئل را به الو مم داديّه "خبر خخوشه،
"خوب، معلوم است، بيايد برويب٪٪"

ستاوروكين بد نيوة معنىدادى خشّم ننـل كرد و برمبد: „حالا شـطا خيال
ميكنيد كه الـ. واقعبت اجـــاد را حدس نخوامد زدء،











 -

 خانهاشي برود.
بيونر سنبانويج هاج : واجِ مانده بد او نگاهكنان يِرسبد: هعجب! يعنى وانعا


VII : باباد بك נلــــكم



 بزركوارى حتَففت را به او نكُنتد5 اين كه رذالت است. از اين كذذته مرا هم بيشر او حقير كردهايد.ه
ستاروكين: ناكهان ثاوتاه به خنده انتاد.















 - "حِه ثرقى مزكند، شُها او را كشتيد!



نيالطيز / vr.















 شـد!
 مارريكى نيكلايوبج جه ميكفتيدك، -
-





VYI / باليز بك دليهنـא




ليزا لرزيد و رنكش مثل مهتان جريد.
 جنايت وعحشيانه، دزدى از اين بىمعنىتر ندبیهام از آتشسوزي استفاده كرده؛
 هرجا هیرسبد يولنهايشت را بيرون مىآورد و به هعه نشان ميداد... عن برالى



 راسـت مىكويد؟ه
-
ييوتر ستبانويع لزوزي




 بيرون نرنته. حطلور به او بدكمانايد؟،
-
 حرثمان را ياور كنم، خنانكه حرنى از جانب شخدا راه و تا آن مر دنيا به دنبالثان


ش / Yry
 خياليردازىهاتان اين طفل بينوا را اينججور عذاب مىدهيد؛ ليزاوتا نبكلايونا،


 دالشان مى'ريزند... كار نيدكا تبهكار نرارى است و كاركران شـيهوكيلين... همة



حكم نهايمى برالى خود بود



و به سالز رنت.
ليزا خهرهاغ مى خواست به دنبال او بشتابده اما ناكهان بركُثت و به دنبالٌ ستاوروڭكن به سالز

رنت.
از خـّم ديوانه به نيكلاى وسبهوالودوبيج تاختـ و كِــ بر دهان آورده، با




 ابنجا رسيده؟ هى مخواهبد يتة ممه را بر آب بيندازيد؟ بعد خرد

 ستاوروكين عافبت ناكهان به خود آمد و او را دبد و ببا آورد و كفت: هده،


مرا به السب ببندند و او را تنها نگذاريد... زود باشيد ديظر... بلويد و او را به خانهالثّ برسانيله طورى كه هيجكس نفهمد. نظذاريد كه به آنجا برود... و اجساد
 - اهخوب، داد نزنيل، او حالا در آغوش ماوريككى نبكلايويج انتاده... ماوربكى
 بوباره نهانحعانش را بيروز كثيل. سناوروكين نطاه تندى به او كرد و به نرمى و



 يوسيدة دورانداختنى هم نيستيد... دستكم از سر لهبازى، براى نلانى به خود
 ستاوروكُين זوز خخد عجيبى زد و كُفت: باشمور تر از الين بوديد...

 ستاوروكين شىنهميد. و شـايد فتط او بود كه مىفهميدـ زيرا وتتى به شـاتو خـ
 بكرم. فردا بياييد:"

ايِن راكنت و سالن را تركى كرد.
 بهتر باتُدا؟ه

## $\boldsymbol{r}$

شتنلبان رفت تا خود را بـ ليزاوتا نيكلايونا برساند ليزا هنوز مسانت زيادى نرفنه



 اشسكث. صرازير شود.

 برد
ليزاوتا نبكلايونا بازوى خود را از دست او بيرون نكتبده اما مشل اين بود كه








- هخواهشر. همكنم... در اينجور موانع هر كسى كه از انسانيت بوهى برده بالثد....
ليزا نكامى به او انداخت و از ديدز او تمجب كرد.
 مرزند.
- "كوش كنيده هقدر خونشالم كه شما ايزجور با موضوع روبهرو مىنويد

VFO / بايان بك دلبسثكى



 -
 --
 نِيست. يا شها با درئكه حهرجله من هى آيِده در ابن مورت همينجا بمانيل و دورتر نزويد. جون اكز بيست فـم دورتر برويد. ملوريكى نيكلايويع با را مییيند! يا...
-


 لبزاونا نيكلايونا ناكهان ايستاد و كفت: هخداي منه او آنتحا در انتظلر من نشــته السـت! -



 ليزا از شـادي فريادى كشيد كه: هوأى، چه عالى! -

















ازدراج خواهد كرد. هنوز ما را نميبينده

 بيوتر سنبانويج به دنبال او دوان كفت: پليزالوتا نيكلايونا، اين كار شـا از از


 كبود رشد استـ... آخر كجا میرويد.... كجا منزويد؛ عجيب است. خير، نتط

VrV :




 بلند تـده تزباد از ماورلكى نبكلايويج بود كه غزار و زميز خوردن او را ديده بود


 بر خاسته بود، ابستاده بر مر او خخم شدد، دست او را در دستمايش كرفته بود.




 لرزان آن را بر شانعهاى لبزا اندالخت و شجون لـبهاى لبزا وا بر دست غود


نرانيد!
د دست او راكرنت و او را به دنبال خود ميكشيد. ناكهان وحشتزده دست او را معكم نشر د و به آهنگى نجوا ادامه داد: هماوريكى نيكلابويج، آنباكه بودم رجز



 خيس شده... ذهنتان يريشان الست.




















 بد جاى ليزاوتا نيكلايونا بودم ديدها


 از ممان روز صبي نب شديدى داشت الما بيمارى نيز نوانـيانته بود از فرلر بازشر

YYQ / بايان يك كلبسنאת










 جتر و جامهدانذ طلى اوليز ودست برايش ابدأ آنان نبود و طلى دوميز ورست هان جهدان برايثر بارى كُران شُده بود
 را برانداز كرد و فرياد زد: لاجدأ شهاييد، با أين لباس، در اين هوا؟ي إي

 حريت وا میبينند؛ "
位 mais il fuut les pardonnor, pardonnonss Lise! il lizut pardenner. pardknner. بايد دل از. دنبا كند و به آزادي كامل دست بالفت a* pardonacr!
 ! | ")

/ Vr.
كتم!" به كريه أنتاد



 ( ${ }^{x}$ ce marchand

 "یىكتيدو

 داردو!... -حغيفت داود؟ه
-
 شن از بك كابونس كويختهاp از خوابي تببآلو:د ميكريزم تا ووسبه را يسلا كنم! " existe.t-ille la Russic? Bah. c'est vous,cher capitaino!


 بيادهام. اكُ میديد كه باكالسكه از خانه دور ميشوم هوار ميكتُبد و شعه را


VFI / /



 ليزا از هيجان مثل: ديوانهها جيغزنان دوباره دست عاوريكى نيكلابويج


 برایى هن، براى ليزالي " بيجاره" دسا كنيلـ نه زياد. كـى كافي است. لازم نيست تخود را بيث از اندازه به زمحت بيندازيد. ماوريكى نيكلايويج شتر اين طلف
 بر!






 ناكهان ترار از كفـ مىداد و ديوانه مىشد و به اين و آن ميبريد ثمن نديدم كه لِيزا و ماوريكى نمكلايويج جهه كونه به آنجط رسـيدند. اول بار در حالى متو جه ليزا نـدم كد به فاصلة زيادى از من دو مبان جحعيت بود و ماوريكى نبكلايويع را ابتقدا



شها / VTY
 نمىديد و هتوجه اطران خخود نبود. به بيعار نبدارى هىمانسـت كه از بيمارستان كُ يخته باتـد و البته به زودئى تو جه مردم را به خود جلب كرده بودـ بلند بلند حر فـ شیزدند


 نا ليزا راكهكى كند و به نـخمى كه عيان اد و ليزا حابل بود ضريتى هوناكى زد
 ك.د

 بر زعين الفتاده بود خالى شـد و باوربكى نبكلايويج با مورنى خونآلوده مثل

 را بلند كردند و بردند.
 سه ننر دِيك را دصتگِير كردند. آن سه نغر تا امروز هركونه دغالدت خود را در


 عن نيز كه شاهد ماجرا، كُربه از دور• بودم در عقام كُاه لر تحعبفات سهثى

 هم بر همين عقيله باقىامُ

## نصل جهارم

## وايسين تصيمي

1

آن روز صبع اششخاص بسيارى بيونر ستيانويج را ديده بودند. به ياد مىآورند كي





 توجه به آشوب موجود، موضوعى بسبار جالب بود. او در مقام دوست تازه بسبار صيمى ر وازدار يوليا ميخاثيلونا مطالب بسـار جديدى را همراه بار با



 و راستكويه، كه در وضعى ترار كرمته است كه معيبور امت يكّبار

بسبارى دربار: مسـنل حساسى بدهده و از اين حال سخت رنج میبرد و از روى

 زبانتّ جارى شده الست ككت كه يولما مبهائبلونا با راز ماجرأى ستاوركيز آَمنا















 به خودم واكذاريد....

 كردن او نهاد. خاصه اينكك او میكوشيده است خانم الوتاندار را الز اين شلتاتهها بازدارد. نزدبكى يـاعت دو ناكهان ايز خبر در ثهر شنخـّ شد كه ستاوروكين، كه اين




 در سه خانة دبكر نيز ديده شـده بود








 ميخانيلونا به حدس دريافت كه جرا






 ويركينسكى وصفش رنت وء يووسته مداد و دفترجه ياداداشثى در دست نـتسته بود
/ Vr\&
 دررانتاده اناتى از دو خوامر بِير اجاره كزده و ترار بود به زودى شهر را ترك


 كفتهماشان كوشُ بسپارد و خود لب از لب برندارد. بسيار خوشِصورت بود و

 محلوم شمده امت كه او هيج مأموريتى لداثته و بعيد به نفلر مىر مد كد به وضع

 تبامن رنته، با دبوى بدنهاد روبهرو طـده بود كه إو را به بهانغ هلنز الجتهاعئ و زريبنده اغغوا ميكرد و واريدالشت كّ كرو مى تبهكار بنيان نهد و از راه آزمابس بد او فرهلز میداد كه اولِين دمغانى راكه ديد بكشد و الهوالشُ را غار ت كند، بهجون

 آن را بلند ميخوالست و براى تندرستى و راستر نتارى او لرزالن دـا ميكرد. من از آز جهت به اين ثفصبل. اسووال اين جوان را تومبف همىكنم كه دلم سنخت برايشُ مىمتو ختـ.
 ظامرأ مختت در و حشتشان انداخخته بود. رسوايه به نلاهر مـادو اها مسيامبنيانى كد

 ديرانهوار شردم بر مسر ليزا و تنل نجيع او هعه وتايعى جنان نامنتظر بود، كذ در



VTV /


















 را آماده كردمايدهـ،




 كردند.| به اين دليل است كه مى خوا اعند با آنها به صداتت ر رنتار شود و آنها نيز از






ليبوتين جوشان 'كفت: آتاى ستاوروكيز با جنبش ععوعى ما جه ارتباطىى دارد؛ آتائى سثاوروكين هرجور



 ويركينسكى با لحنى دردناك نتبجه كرفت: پو اينها نمام براى نهفيت ميجّ فايدهاى ندارد!




 -

 بو. 8




او را روانه كنيد.ه
روانه كردن او بعاند براى بمد!
كردهايد. تتل هم كار نيدكا بوده الست و محركش دزدى بوده. شثها الراجيف مردم


 يترزبورّ
 كه آقأى ستاوروكين به دسـت خود كسى را كثته امت. ستى مهكن المت كه از


 متهم میكنيد؟، -
 بيرون بيندازيد. ولى بهتر الصت ايز را بخوانيد و به دبكران هم بدهيد بخوانند. نقط براى اطلغعتان.... اين راكفت و نالهّ بيامضاى لبيلدكين راكه از لـكه كرنه بود از جيب بيرون آورد و آن را به لبجو تبن داد. ليهو تين آن را خواند و آشطكارا تسجب كرد. و در نكي
 كَدت و هـه آن وا آخواندند.

 خودش اسـت!
/ VF.





آموزنده المتتن نـه
حاضران به هم نُّادهاى معنىدارى انداختند.
بيوتر بـنانويج بادى در آستين اندانخت و كفت:

 آتش زدمايب؟ هذيان ثيكويِّه









-




 كرده باتشيد به روشن كردز آتش اغواكر ده و شهر را به آتش كشيمدوايد.ه
-










 -


 همسرتان را نيشکون كرنتهايد. دمان ليبوتين از حيرت باز بازماند و رنگك
 كار در برابر يول براى او جاسوسى میكرده الست از الين ثـاهكار ليو تين خبردار

تَبكالليونف ناكهان بر با خاسـت و كفت: هاجازه مىدمبد كه وانعيتى را بيان

- هواتعيتنان را بيانْ كنيد!ه
( Nyenturdka , 2. formkin 7arsulas
/ VFY / شهالطين /
 نمیشد ندانست، شسا خوده ابتدا بكـ بار و بعد بار دبعر با بلاغت بسـيار.كُ جه به بيانى بيش از اندازه تتوركوار تصوير روسبه را طورى رسم كرديد كد ثبكة

 محلى تأصيس كند و شبّكه را تا بينهايت كسترش دهد و نيز از طريت تبلينات

 كند و بیالعتفادى ,ا هرجبه عهيقتر سازد و نارضايهن از وضع مو جود و عطش به





 --





 كم تدارم!a -


VPr $/$,




 نداريد بیاجازه من افداهى بكنبد. ديكر كافى أست. الفتاكر كزارشش را را آتاده كرده است و شايد ممين فردا يا حتى امروز يا المشب، همهتان را دستكبر كتند.

بغرماييد، اين خبر موثقإه
دهان هـه از حيرت بازماند




 خود رادر الختيار آورد و كفت: داه. لعنت به... نخير ، كار شـاتوف الست؛ ششما همه


 دارد... خلاصه اينكك جِيزى نيست كه از اسرار ما نداند. حالا به منظور بازخريدن كناهاز كذثته و حصبول برانت از شركت در اين سازمان همة ما را به




 اضطراب حاضبران غير تابل وصف بود.
/ VFP
-


 مى توانبد هخود را تا يسنردا صبيح در المان بدانيد. ههـ ماكت ماندند.

كردهـ،

كار راكردد باثشبه•،

 طرح عبارت بود لز ابنكه روز بعد، اول شبه شانوف را با به بهانة تحويل دادن
 الست بكثانتد و همانجا *كارش را بكسره كنندش. او جزثيات بسيارى راكه ما





ييوتر منبانويهِ تصديق كرد كه: :البته شـكى در اليز نيست. الما اين مسثله نيز







 ميدانم - شخبر داود. آنجا يكى نار كرك و يك ذره غبار. را نهيكذارند به هدر
 ديدند و يڤين يلْتند كه ثصهدش جحى الست كهكش كر دند كه به دوصيه بازكر دد.



 مغيد باشثد. اننتظار توضيع بيشترى از مز نداشته باشيد. ثروا، بمد از يكسره كردن كار شاتو ت شز يادواشتى به او اللا خواهم كرد و او طبق آن يادداشت ثتل ثـاتو فـ را بر ذمه غواهد كرنت. اين اعنرانـ او باوركردنى خوأهد بود آنها زمانى با هم

 اجهازه دمد مسوزليت توزيِ بيانيهها و شـايد حتى تا حدودى آتشسوزى ر! به كردن غوواهد كرنت. البته در الين خموص بايد نكك كنم. الا. خيالتان آسوده باثـد.
 بعضى از سانصران كُتههاي او را بد آسانى باور نمىكردند و داستانش را خيالير دازى يانتند. البته همه هحيزملي درباره: كيريلف شنيله بودند. ليوبوتين از

مهه بيشتر.



 معين خواهد شـد بد او اطللاع دمـم يعنى هعين امشُب. هن از لِيو نيز دعوت



 كفت: هالبته شما آزاديدكه مر كار بخواميد بكنيد. أكر تصميم نكيريد، حلفّه نابود خخواهد شده آن مهم فقط به علت سركثى




 ندانيد هيج اححيتى نماردهـ


رضابت كيريلف را تأيد كند..ه


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




-

 شمالح جحع در ميان است كمان مىكنم انسان حتَ ندارد عانيت خود را زير با بكذارد....

VPV / لالهـين تصهمي









زهثا همه يقين داشتند كه ثـاتو نـ عليه آنها اعللم جرم خواهد كرد. الا هر جيند

 مرك شاثو ن ملدر بُـله امست و آنها الحرايشى شخوامند كرد. الحساس مىكز دند كـ ناكهان هئل هطسهالح در تاز عنكبوتى ههيب اسبر شـعماند. زهر كينه در دلشان

 واقعيت را، ولو اندكى، به رنگى روشـنتر بيارايد كالر بسيار آسانتر و با توافق نظر
 روشن بنهايد و دوع شهر وندى و برابوى، جنانكه در نظام هیو تى رم باستان فزض

 را به بیاديى رسانفه بود. هسلم الست كه در هر نبردى برايى بقا. اصلى جز اين معثبر تيست. ايز هيزى است كه همه مىدانيند، با اين حعد...
(VFA






 و جو كذراند الما تحفيةاتش به نتيجهأى نوسيه. او هركز به اينز درجه نكران نبوده
 شدنى نبود. به هعين جهت نعيتوانست با رنقا مهربانتر از اين باشـد. از اين كذشته اسير آنها بود. تصهيم كرفته بود كه بونوت توتت به دنبال ستاوروكين
 حلقدائ وا به هم شحكم كند، برأى احتباط و روز مبادال نميتوانست هآنها را به
 شـيوه أسندلالثـ هعين بود.







 بود و يِيوتر متيانويّ كسى نبود كه ايزكونه رنجشما را از ياد بيبد. هن حتي معتاند كه همبي كينه علت الهلى تصميهـ الو بود. پيادهرو ساى ثهر ها بسيار باريكى است و أجرشرشى، و جأى جاى، ستى

VFI / /إسبن تقمبي
تختههايه به صورت يل. بر كودالهالى آنها انتاده الست. جيوتر ستبانويت زسـا



 درسـت هعينطور در بهى سـتاوروكين دويده بوده زيرا سبتاوروكين نيز متلّ او الكونى.
 دلض را در بند كشيلد
الما ابِن حال براي ليهوتين نيز بــيار ناكوار بود. با خود ميكغت: بابا ديگرابن مرجور میخواهد رنتار كند، ولى هن كد ديكران نيستم:به او بيّ از ديكر رنقا از
 وابسته بود و تا آذ زمان هرهند غير مستقيهّ معيشه در كارشأى آن سهيم بوده

 نه به جهت خهراتى كه أو بر!ى. آنها نزاهم مىكرد، بلكه بد سبب رنتار نخو تتبار







 بیالدبى با آرنع او را كنار میزد. ناكهان لر معروتـترين خيابان شُهر ايستاد و به كانهالى وارد شـد.


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

- 
- مدام در نكايو بودهام و ناهار نخوردمام برايى خانة كيريلف هم هرجه ديرنر برويم بهثر است:


 مى خورد. زنگ زد ; خردل دبكرى خواست و بعد آبهو سفارش داد و ابـرأ










 بدخطط : هر سطر أن خططخورده نيز حساب ميزش هو برداخخت و از كانه خارج شُـــ ووى بيادهرو ليبوتين خواست

VAI / /الهين نمعيم
كاغذ را به او זس بدهد.

جَبست
لِيو تين لرزيد.

 و به جائه برده عیشود.

 تحثير مان كنندهـ
 نسىكنم!
 نوشته باتشيدكه -
-
 جِنبن الشمارى كفته باشد."

- *شما شعور شعر نداريد. آن شعر بسيار خخوب بوده



 بهعنيدة من نفـا كرد , خاكى هوا هىكنبه!
 - هنوريه هركّز جنبز تعليمانز نداده! ابدأهـه


 ليّوتين به تدرى كلانه شده بود كه دكمدهاي خود
 *خوبه، كانى الست! حالا تا نزاموش نكريدهام متن اين ورته را بايد شـخصا




 خواهند خوامت - هارير تربان، خخيلى ببخئيد. هن نمتوانم حِنين كارى رلا.. نه، من زير بار اين كار نمىروم!

 -


 و جز ما واحد ديكُرى نيست و شبكهاى هم وجود ندار داه سـخت به نفسنفـ
 -
 ميدوبد. - هنتخير تربان، هز دنبال شما نمىدوم... من كاملذ حت دارم كه شما را رها

VAY / 'لهست: نصميم
كنم و جهعيتـ نوى بنمان بكذارم.ع. بيوثر صتانويج ناكهان به تهديد غريد كه: עاحسق!....ه شرار شرارت در جشهانش ريّا شد.






به عقب جيشى نگُ نت.
به خانه فيلييو فـ رصيده بودند. الا جند تدم به آن عانده به بسىكو جهُ تنكى وارد شـدند. تازو بسكو هه هم نبود، كورهراه باريكـ نامموالى بود در كنار




 كه فيدكا از آز به نزد ككريلف مىرنـت.
 ديدن كيريلف آمدهايم.ه،
 مینوشيد. برنخاست و به بيصّباز عهمانان نيامد. بلكه رنـت راست كرد و با نكرانى به نازهواردان شِشْم دو ختى.

پيوتر ستبانويج گفت: هاشتباه نكردهايد. براى مهان كه نكر بمىنيد آمدهام:ه
-
-
 داشت به تشويش همانتاد جِشم دوخت. اما كيريلف آرامشث خود را با بازيافت و

نيستند؟
-با با

 امضا كنبد.

 ساعت میمانم.a كيريلف هيزي نگغت. ليجونين در كنارى زير تصوير السقف نشـــتـ نكر تهارِ

 اكنون ساكت بود و افـرده به اطران نظاله مىكرد.



 -

VDD / /'هسـن تُعميم


هقط شيطان از كار شــا مردم سر درمى آورده


 بازنميدالز د.
كيريلف بريسيد: *ستاوروكين رفتك*

- إبله، رنت!
- 




راككه داده است هحترم بشتهارد. هـ
-
 رظظفة خو و را النجأم ميدهيد.
R -خدمتى به ديكران بكنم خو شـحال بودوامه ديكر نخواهم بكنم اين كار را.
-
 هيجو جه حق نداريد از كار خود منصرف شويد. زيرا ايز نير نگى الست كه به ما
 -
-


--
 --
 كيرِلف نكاهى از سر تهعير به او انداختـ.

 عـى خواهيد مز از اينجا برومو تنهاتان بكذارم تا بتوانبد حو استان را جهع كنيد و

 بهنر است اصللا نكر نكنيد شــا جدأ مرا نكران عـكنيد. كتارم باشد يك افمى مثل تــها!
-


 *
-




-








 -

 ششا:









/VAA
;ظيفه داتـت كه منتظر دستور بـاند... عجب حكايتى امتا! او كه نه جواز و كارت شناسامی دارد، نه بول! -
 نهى











 ايشان عادت دارند كه شبها هاى بختورنداه من تقريبا يقين دارم كه كوشـت كاو
 بيوتر لستبانوبيج برآشنته به سرعت از بلهما بايِن رنت و مشت مسكيى بر ميز كو فت هعانزجاكد به تو دستور دادد شـده بود نهاندى؟ه











 مى مواهنى يا نه؟ جواب بده، مىخواهى با نه! -












 ر تاتارها ; وحشيان موردوا’ در بكى رديفى! الكسى نيليع كه بك پا نيلسوف
/ VF.
 داده و آزينشَ عالم و سرنوشت مخلوتات و دروز محشر و ر ستأخيز همد هیز را
 با آن دل سياهت با سـماجت در كـرأهى جاخوس كزد أى و آن متوان اركل را مم

 میكنىא
-

 خوردء و شخونى كه از جـكُم ريخته، در بوته تامر بزرك هـان دتيقه به هرواريد



 ههة عالم هيش
 يوثاند و همه شامهد اين مسجزء بودند

 به روى تو بلند كرد و اكر تو آنوتتها ارباب هن نبودى و هن در جوانى تو را هر

 ستاوروكين
 كارهاى تو ححيرت كرده حتي در دلش در اين كارها دخالت ندائته جهه رسد به

Vf1 /

كارى بلد نيسته:
يترزيورك و حتى بيـتر لز اينها!ه

 يكى توالهسك باى نردبان وتوتذ میكنى امباب سربلتدى تو اممت!
 نهكذارم تو رذل حرامزاده از الينجا تكان بخودق و يكراست ثتحويل چِلبست ميدهمر"









 خبال كرد فتلى صوردت كرنته است. كيريلف شتابان به آثهـز خخانه فرود أمد.


 كيريلف لرمبد: "اهطوريدڭ"

نشا / Ypy
بيوتر ستوانويج، زلزدد به او مىنگُرينست، كيرم الو را به جا نمى آريرد الما جون



 كنيد من نا آن سر دنيا مم باشد میأيم 3 به دارنا



 رنت. الز همان مفر خخارج شدند و باز خود را به نردهها بندكنان در طول آبراه آه





 $40 ;$






لِبِ.نين به تاخت بد خانه رنت.

VFT (')

ليوتين مدتها بود كه كذرنامداى با نامي ديكُر آماده كردد بود. به دشوارى ممكن





 هركز نمىنوانست بد درستى بيش خود تصور كند كه اين روز مبادا جّه صورنى

خواهد داشت



 باور نمىكيد كه اينكونه خيالهانى عجبب حتى امروز در زندكى وانى واقعى ما

 سازكارتر باثـد.



 تأنحير جايز نبود و سحر بايد خود


بزرگّ سوار شود و حنى نكر كرده بود خرد را يِياده به آنجا برساند. بها اين ترنيب













 تزد اهل و عيال خود رفت شنيد






 تبجعكولبن بدكان الست و اين نومكا معان كسى بود كه در آنش زدن خانـئ

V50 /الهيز نسمبم V8

لبيادكِن و ثتل ساكنان خانه با او هعلمست بوده الست و دز داه ميان انها نزاعمن دركر نـه الست، بر سر بول تابل ملاسحظالى كم فيدكا از قرار معلوم از مفتول


 خانه بازكدته، نا صمع به آرامى تا ساعت هنغت سوابيده استت، بدنيا است كد



 انتظالرش را دلثــت زده شده بود. كنتى سنـك بزدكى روى او انتاده و او را براى
 زير تخت نُراند و غرو'ب در ساعت معين الولين نفرى بود كه در ميعاد با شاتو ف


## فصل بنجم مسانر

## 1



 ييش از آتشسوزى) به ديدن ماريا تيهوني











VFV, مسالهر




 كه از عهده اين مبكعمغز سادهلاح برآيد، لز اين راه كه او را از نظر دور ندارد و

 براي هدت .بـيار كو تاهى نیهات واد. بين ساعت هفت و هشت شُب (يعنز معان رتّف كه رنفا در اتات اركا كرد




 سبك نرو رنت و خوالبى ديد كك بد كابوس مىمانست. به خوابب ديد كه با طناب
 هولناكي بر ديولا بيرون خانه و دروازه و درِ آبِازِتعان او و در ععارت جنبي








; VfA

كتود : سـر از آن بيرون كر د.




خودشَ بود صدا را شناخخت. -
دتبفة دبKر در اننظلار بكذارم!




 در نردهاى را بكتايد
 نكه داريد تا من حساب الين كودن را بمر دازمهष اين را كفت و كبفدنستى كتانى

 خودم الجازه ميدمم كد به شـعا اطلمينان دمم كد كراية زيادى از من مطالبه
 خو دتان است، زيرا نهىدانستبد كه اين كو جهه با آن اسَم بیمعنى'، و الِن عهارت
 بك كإِك دبكر هم نصيبان نخواهد شد. -
 Vrenyeryenskaya .r

V89 / مسالر

مقط میثـود.
-
 درمت نميكُويد. من اول به شها كفتم هى خواهم بروم به عمارت نيليبو نـ و شـها تأكيد كرديد كه مى انيد كبجامت. در هر حالل میتوانيد نردا از دسـت من شكانيت


 خانم شــاتوا برآشفت كه: اخوامـُ هىكنم لهف كنبد و ابن كار وا نكنيد.
 دمت زنش وا كرفت و از دروازه به دردز خانه برد و كُتا پبيا، بيا زددتر ملرى... الين حز نـها جِيست كه مىزنى.- واى هحه خيس شُدهاى! موافلب باش.
 بازوى مرا بكير . هحكمتر! شخوب: اين هم اتانكى من. بيخش همين الانزا شيعدان را بلثد كرده اما مدنى دراز طول كثيد نا كبريت بيـدا كند. خانم شاتوا


 زندكينان خوب نيست؛ الا هركز نكر نسىكردم كه ا اين سد در نلXكت زندكى

كنيد.ه اين را كفـن و به طرف تخنتخواب رنت
 كيف را كنار بكذاريد و خودتان روى صندلى بنثينيد كُ جه هر كار مى شخواهيد



مزاحم هستم لطفا باز تكرار میكنم، نورأ بكوييه. اكر آدم درست و شمريفى بالشيد


 -
 التماس بر هم نهاده بود. كنم. شاتوف، شها به خاطر داريد كه ما در ذُنو ازدواج كرديم و دو هفته ر اندى با


 آمدها برأى اين است كه برايم اصلغا نرتى نمىكند كـجا باشمه اينجا، با جالى دبكر! مز: نيامدهام از كارى ابراز ندامت كنم. شخواهش مىكنم لطفاً از اينجور نكرهانى احـعانه نكنيل.ه



 برای أيز بود كد هركز ثـدها وا آدم رذلى نهيانستم و جهه بساكه بسـيلر بهتر از

 برده است. تعسـخر نداثتتم. طن به مراحت و حادفانه حرن شیزنم و ڤصهد تعارف ندارم


WV ;
المهدوار بودمام كه شها آزتلدر باهوش باثيدكه مثل كنه به آدم نجـسبيد و حو صلذ آدم را ننك نككيل... خوب، بس الست ديكر... هن خبلى خـستهام!...؛










 نتبجه اينكه بيش از عر خصلتى به باكیبندارى و درستكالرى ارج مىنهاد و به
 زودخشّم و كمحرف. الما اكنون، اين تنها زنى كه بد قدر در هفته او را دوست



 زنه اين ماريا شـانوا، ناكهان دوباره به خانة او آمذه بود و دوياره در برابر بود و...






ثبلكـ / VVY
دل بسته است در ونع است و شـايد مورد تعدى ترار كُرنته الست و بحون اين نكر

 بو2، و در نظل شاثوف حتى مثل كذشته زنى زيبا (او در واتُع زنى بو2 بيست و


 سادo را به صرخوردكى و ميشود كفت به زششتانديشى دالده و او را عبوس و تند
 سنظيز بود. اما از هعه مهمتر اينز بود كه زن بيهار بود شـاتو نـ ابن معنى
 دستوهايشى را كرنت:
-

 -
 والي انانتان هیه تنـك امدت، هـه سرد الست! -
 كلامش را بر.داشتـ.
 از ووى رن بردأتُت. -

WV / مسالر

 ابنبجا به دبوانهـخانه مىماندهـه




 هم سلام و تعارن نمىكردند و اصلكُ با هم حر ن نهىزدند. در آمريكاكه بودند به تدرى كنار هم ״افتاده بودنده كم از فم سير شـه بودند. -

كبربلف (كى بنا به عادت خود تا صبع در اتاق خغرد تدم میزد) ناكّهاز


 -

 جون دوتا دارم. اما حالا فورأ همين ككرى جاى را از روى ميز برداريل. خورب

 -
 كه آهديد اينج جور با عجلد، تخوب كرديدنا شـانوف كترى چانى را زير بنل و تند و نان را در دو دمـت كرنثه، كفت:


 عىبوديلد و'ى كير يلف! !
-


 نكر میكنم به شُما و زنتانه

 به نلن هـ يكـ كاز بيشتر نزد و كوشـت كوساله را با بيزارى و اوتات تلخى رد كرد.
 بيهارى-- بيلاست كه حالات هيج
 آورديفكه
شاتو ف دالمتان كيريلف را برايشُ گفت و بسيار شـطحى و به الخنماز. زنش خحيز هامى دربار: كبر يلف شـنبده بود.

 -بـلاءوو سـت شـدهايد؟"

بر لـب آورد و كفت:
-

--




-


* زير
*     - 

 -


 شاتو ف ناكهان بر خامت و. شروع كزد در انأث تدم زدن و ديوانهوار دستها



 -

 خروالنتاد.
 مارى!
/ WH
ماريا جواب نداد. رمقى نداشت و يلكـمايش بر هم انتاده بود. يريدهرنگّى صورتش به مرده مىمانست. تفريبا در عـان لحظه به خوابب رنته بود شاتون






شـاتوف به باد آورد كه ثراموشَ كرده است كه درِ نردهالى را يِبندد. آمسته يرسيد: هكيـت؟"
 جلهها رمبد ايستاد. تتـخنيس تهره: لو در تاريكى مسكن نيود. ناكهان صدابش

 آمدن او شود. مههان دست او را كرفت ر شـاتوف لرزید جِنانكه دستثّ به الُمى هليد بدكنـئى خورده باشد.
به تندى اما به آمنكُ نجوا كخت: غهمينجا بايستيد. تو نباييد! من حالا

 اما به نظر شُ آشنا مىآمد. ار را جايع ديدو بود.
 آ ثمىكرديده بعد ناكهان سخت برآثفـت و مئل ديوانهما در مــكم او رفت، اما











 - هاز هركونه نعهدي؟

 نككه تأكبد كنم،



- "ثـما از خارج مىأيدب؛
--
 -

 نغر هيجكس نخوامد بودهـ

ـ حنه، إ, نخواهد آمد! ورخخارينسكى غردا صبع از شهر خواهد رنت. ساعت كاز
شانوف مشتى بر ران خو2 كونت و به نجوايه از خــم لرزان كنت: nفكر

ششالطيز ; WA

میكر دم. ناكس نرار كر כ!
حز عين هينجان به نك مانده بود.


-







 نمىنهـد.
شانو فـ از خـّم ديوانه دندان بر مم مايان كفت: ״ور ناوينسكى ترلر كرده ور خارينسكى!...

 اين تحويل و تححول حانير باند به عنوان مُاهدهه و مثا يكى بسرك تازهار
 به إ! بود. امطاو متأسغانه به بهانة سفر زير بار نرفت. بله، و در حیيفت عجله هم 2اضت




اركل مزدبانه كرنشى كرد و كنت: هإس سر صاعت شـش اينجا خوامه بو د.4 و






 مكر رسـانده بود. الو با نعصب و شوتى كودكانه به " ايدنولوزى"، و مخصوصاً به



 اين آدم مسطحى بود كه جندان در بند تفكر نيود و هميشه دو سـت دالدُت به نكر و
 هتعصبانى از نوع اركل هرگز نهىتوانثد خدهت به "هعكبي" را به صونتى غير از




 مأموريت بيغامر مانى خوب جشم باز كند و لز وضع زندكى داخلم شاثوف اطللع
/VA.
 متو جه هيبطن تخود باشد، به او كنـت كم زنشى بركُشته امث، اركل با زيركي
 متل. آذرخشّ ذهنش را روشن كز


 را از شر او خلاصه كنند.... اولأ به ابن سبب كه آمدن هـسر شـاتو ف او را به هيبان أورد
 نكر امنيت خود نيهتاد. به عكس با شور بسيار الطعيتان دائت كه بيوتر
















VAI : مسالْر

و فورأ نكاه از او برگزفت و از تخت دور تـد. مثل اين بود كه از هسان نكر


 رؤيا هرداخت و باز طومار خاطرات را واككود... و باز اميدها به او لبخند





 همه خيالهائى خام خودشان. طفلكى از ابنبكه میىييد روصيه با خيالزهايش

 به ياد آورد كه زنشّ از سرما نالِيد بود و او وعده داده بود كه بناري روــن



 مردش است. والى، خهه سرد است!


 نيفتد روى او را بآآن بوشّاند







باثـد نوبوار از جا جا جسـت
-

 بيدا ثــ



كنبد كه من تصهد دارم سربار غـها بشوم يكه
-
-



 -
كنم:"
-
 لز جا برخاست و كوشي
 شدبد باز بر بستر نروافتاد. شاتوف به سـت او دويد ولى مارى جهرماش را در

بالث فروبرد و دست او را در دست كرنت و با نيروعى عجبـ نشرد , با آز
 خيلى... نورأ منروم ميآورمش....



 لحنى عبيب برسيل: هِيعنى حِهكه






 نيفتّد.
بخذر
 -



1. Irenici



- 

 ـ هابكى يعنى كه؟ " -


 | المت و كابابخوانهاى ابن مُهر نیخواهند كالبهامثان را صـافى كتند؟، -



 آن اسحترام بكذارند. يعنى وتدى كه نه هتّهل از مطالسة آن لذت بيرند بلكه به آن اهعبت بدهند. نه نتط شهر ما بلكه بهطور كلى ترسيده. اروبا غير از اينجاست. الروبا مدتهماست به اين مرحكل رسيدع! -


او الين حرفها را نيز با همان لحن عبارات بيتش با بيزارى زد.





VAD / مسافر


 بىتو جه به لباقت غردكى برابرى بندكان و فرانسوبان سال نود و سهـــــ و از ار اذل... بالاتر از هعه از الراذلّ الزالذل، اراذل!
 او دراز به دراز بیحركت رپى تخخت انماده بود. مثل. اين بود كه ميترسيل نكان بخودد سر خود را روى بالش به عغب انلاحته بود. الندكى به يكى طلرف مابل و با
 لبیمايِش خُشك و تركىتخورده بود.

 سرش لا در بالش فرو برد و باز دسـت مـاتوفـ رال كه لز ترس ديوانهوالر به نزد او
 فشار يكـ دقِقد تمام طول كشيّن.
-


 بحويِد. حر انـ بز نيد....

 مشتول|ايد؛
زيادى به دسـت آورم!؛

 -




بفهمس1ه


 -
 شانون دندان بر هم سايان گفت: هحتماً همينطور استا
 كنيد! هركز، هركز انه
 درد بود الما اين بالر نالهها شديدتر و جاننـكانفتر بود و به غرياد مبدل شده بود.

 تحملتان را ندارم! هعان را ميكنم.

- هآخر شـا نمىينيند كه نروع شـده؟؟





VAV / مسانر

حِهجور بفهـم كه.... -
 دنيا!!
-
ثانون جدأ خخال ميكرد كه زنـت دارد ديوانه مىشود.



 مارى جرا زودتر نظفنى؟ خود را در اختيار آورد و ناكَهان با رنتارى هیه قدرت و تسلط و تصمبيم كلاهش را بردائت. -
 حطور جرأت مىكنيد مرا تنها بكذاربد؟ه
 احتياع به يول داريم.،
 مز كافى است. در كيف من هشتادكابكى بيشتر نيست. معر زنهاى دماتى با تابله

 بگذارم. شارى.8




## $r$

قبل از هر كار به سراغ كيريلف رفت. نزديك ــاعت بكى بعد از نبعه شـب بود. كيريلف وسط اتات ايستادو بود.

- "كيربلف، زنم دردش كرفنهـهـ،

 -
- 



 منظورم اين نيست كد نمىتوانم بزايم. نـىتوانم كارى كنمركه بزايد.... يا خلاصـ نسىدانم جهجور بكويم"


 a بِرزن من
-- עمرددثـويشر بيردي؛


 را لعنت میكندا.-.

VA4 / مسالر
-
-





 كيريلف از مناهد " رنقاه براى شـاتو ف شبر ندانتت. و يِشُ از آن هم از


 شركت داتتته بود (البته اين دستورها بسيار كمامهيت بودتد، زيرا او هركز به طور
 را وانهاده و از اجراى ماموريتها ثانه خالى، و از بر نامههاثان كنار: كبرى كرده
 كذامه، كر حه كفت كد ليوتينِ همراهش به خانة كيريلف برود تا الطهينان يابد كد او: چون وتتش رسيد مسوزولبت تفية شـاتو فت را ير عهده خواهد كرانت، در


 صورت كرخته باشـد و خوددارى احتعالى كيريلف نتيجهاى نداشته باشد و هجيزى

 نتشد. الا او بيشى از اندازه مضهرب بود كه اعتراضى بكند. شاتون مثل باد خود را بم كو حة عوراوينايا رساند، مدام به دورى راه

لعـتـكنان، زيرا راه به نظرش بیجايايان مى آمد.



 بإكرده يودند.

 مىكوبيدن جهد مى خواهيدئه





 -

 و زود هم بروبد و ابنجا جنجالل بهيا نكنيدهـه
 مىكويّيد زن را از يرخاش بازدارد. الـ بيردختر او را كنار ممزد و آرامشدنى

نبود.

عاتبت ويركبنسكى مونق شـد كه بر حريف هريره شود و صداى خود را به

VII / مسانز








-






 -
 -هقربر دازم
-
 فراموش كزده بأُد. چيز هاعى كه براى زايمان لازم است داريدكه عكيكّب،



شخضصيتشان از بارماى جهات ثناسبى با هم ندارد. شايد در تبل آنها از بسبارى
 خود معتر ن بوديمز..." در خانة ليامشين مشت كونتن بر جنبره هولانى نشد لبامشين فورا هنجرهأى راكشود و ايزن اسباب تعجب بسيار شاتوف شد. ليامشين نوراً از بستر برجسته و و







 خنجره او... وتثى شُاتو ن را ديد به تدرى ترسبد كه فورأ هنجرء را بسـت و باز به بستر رفت. صدأى مشتوكوبق بىامان شاتوفَ ادامه يافت. كِّمشين كد بعد از دستكم دو سه دتيفه تصميم كرفت كه دوباره بنجره را باز كند و دبدكه شاتوفن تنهاست با لهن تهديد الما در حقيفت از وحشت در شُرن بيهوشَى كفت:

 - "يمنى چه؟ شیا مست هسنيدء اين كار تلدرى است. هن، الان سرما


 - "هر كار میخواهيد بكنيد! من هوار ميكتم و از مردم و بانسبانماكيكى

VAT / مسـانز
 هوار بترسه. شـها يا بزكه -


 -
 نكتيداه



خوده جنانكه كفتى از خود بيخود شـده باثمد تتهبته كنان كنـت

 -

 دارم هول بدهيلـ زود!
 بود ميديد كه وضع ناكهان صورت ديكرى ييدا كرده الست. با اين هعه ترس ذهنشُ را فلج كر ده و عانع تفكر او بود.
-
 خوب، ميفهعم، مىثهم، ولى.. ولى بيبنم، آرينا براخورو نا راستى راستى به خانة



 -



 نصف ضبب المـت'"




-

 روبلثان را بكِبريد. درست؟ همهاش را يكبجا!

 نيايين! بهنر است نيايِد! a -

 بفرمايده بكى امكناس به طرن أو بيشُ آورد.

V4D /

شاتو ف يول را كرغت. يك امكناس بنج روبلم بود. باقىالث را بكَيز بد. حالا يكى دينار مم ندارمب،

 مى خواهيد داد بزنيلم هر كار هـوخواهيد بكنيد. نهيدهم، نمىدهم. نهمىهم والمسل>م
دبوانه شـه بود. درمانُدو بود عر نش دوآمده بود. دو السكناس آخرى يكـ روبلى بودند. روى هم هفت روبلى به ثـاتون داده بود. -

 و هثل ديوانهما دنبال ثاتو ن كه به تاخت دور عىثـد نرياد زذد: طصبر كنبد.


 شـه بود هـيع خبر نداشت. ويركينسكى، كه مبهوت و بهرمق به خانه بازكشته بود، جحرأت نكرده بود تصهيماتى راكه در جلسه كُ نته شـده بود به او اطللع دهد
 كرده بود كه خود صست اين حرفشها را باور ندالود. آرينا براخروونا ستخت ترسيله بود و به مهين علت بود كه وتنى غاتون به نزد او شتافت كد او را به خانة خود بيرد، او. كرجن كه ثمب كذضته تا مبع بر بالمن زانومى بيدار ماند: و









 فرش كريده بود نداثيت













 زايعانتان به سلامتى مورت كيرد. زبر دست من كسى نديميرد. من زانوهاى مانى

YMY / مسـافر

صتنتتر از اينها زلاد ديدهام نوزادتان را هم اكر بينواحيـن هعين نردا به
 حالثان كه خوب شـد

 -












 تا از آنها جـدا ثـويد و با او ازدوالج كتيدء ما ثشرح اين عاجرا ر! ثنبدءايم... كرجـ او خودش نمم ساعت بئش سراسبهه مئل. ديوانه ها آهد و با جنجالثت تماهي اهل


 داريد كه و جود من لازم نيستـ بحئى نداردم. مرا به خير و شما را به سـلامت. امبدوارم شصهبتهامى كه به آمـانى تابل الجتناب الست براتى خود درمست نكنيد.

اين را كغت و وحتى از جا بر بالست.







 غليظتر : دشنامهايش زهرأكِينتر مىكرديدير.


 شاتوف جوابثر نمىداد. تصمير كرنته بود اصلأ جوابشر ندهدر.

مككند و ديوانه میئوند. ولى آخر آنها دستكم..."


ـ

 - "بكويدد، جه جيز لازم است؛"





R11 : R14




 داشتـكه فتهط بـاتوف كيغش را باز كند



 كـــتـت




 -

 مثت كوفت كه از جا درأمد.م
$\Delta$

ثـاتون به نزد كيريلف رفت و ديدكه او در اتاق هـجنان از كوشهاى به كوئـن

/ A..

از ياد برده امت. به حر تـهاي او كوت همىداد اما منظورش را نعىفهمبد. ناكهان به خاطر آورد، الا طورى كد كفتى خود را به زر،
 عمسر-. با يمرزن... نه صبر كنيلده هم صحبت از مهسر بود عم از بيرزنذ! بله، يادم



هماهنكى و صفاي ابدى را دركى كنيد؟ه
 كِريلف به خود آهد و عهيب آن بود كه شر: عكرد با انسبامى بصـيار بيش از
 تهريز كرده و جه بسا حتى بادداشت كر ده باششد. -
 يافتهابد. اين الحساس كيفبت خلمي ندارد. منفلورم اين نيستـ كه الحساسي آَسانى

 بحث نيـت. مثل ابز است كه ناككان تماهى عالم طبيعت را به حس دركى مىكتيد





 تححل آن را ندارد و بايد نابود ثـود در ابن بنج ثانيه تهام زندكى شخود را درمىيابِم و حاخير تهام عمر خود را دو برابر اين بنع ثانِيه بدهم. الكر بخوامى

A.1 , مسانغ,

حال انسان بابد تولبد مثل را تمطيل كند. جايى كه انسان به مقتسود رسبدد باثد




 - ونـما به حعلذ صرع دهار نمىثوبد؟،
\&










## 9




 كيايُند انجل مغ


























A.r / مسالي



 وثنى طفل را تنداتي كرد و مىخواست او را در عرض تختخوالب ميان دو بالثـ
 آربنا يراخورونا بترسدهبا سر به شاتونـ الشارمأى كرد. شاتونـ منظور او دا نورا فهنيل و طفل وا بیشَ او برد و نشانش داد.
 است!




 كه در-خور شـادى عظاليمى امـت:
أرينا يراخخورونا. ضهن تلالن بسبار براى به نظم آوردن آشوب
 اين تُـادى غظِّم به شَشعا جِه مريوط؟؛ - آَرينا براخورونا، اين ظهورِ يكى مو جود زنده جـدِيد راز عظمعى است كه


 جارى فیشد. كامل و يردالخنه، طورى كه از دست هيِ آدميزادها
 -






 برورشڭاه نخواهد رفتهـ


 اينجا براى ما نتش نيكوكار بشريت بازي كنيد. عبجب أست كه بمضىها
 ,










A. 1 /





 كند.
غناتون با كمروعى كڭت: همارى، او كفت كه بابد هدنى سعى كنى نخوابي،
 مواظب نو هـتم: جهطور الستى



 هِقْر ينوريدلهـه شانوف به كار خود ادامه دأد.

 شاتوف لرزيد اما اطلاعت كردر
دور كردن او حلته كرد و تـاتوف بوسن كرم و مرطوب او را روى بيشانى خود حس كرد.
-
 جششانى از برت خشم درخثـان كفت: هنبكلای ستاوروكين مرد بسيار رنلى 1
: بكرمقن، جنانكه كمرش ناكهان شكسته شـده باششد يا مورت بر بالثش


در دست نـناران.









 از شادى دوباره نوزاد را برداششتند و از تماشايشش سير نـى تـيـدند.


 بكذار يم؟ ها؟ ماري!
 آثار اندوه عميقى در جهر هاش ملامتبار به او سر خود را در بالش نرو ور كرد.


 من از كجا بدانم.... ماربا سر از بالشُ برداشتت. جهرواش برافروخته و اشكبار بود. كفت: هامسشر
A.V/

ايوان انـت، ايوان... جهطور توإنستبد فرض كنيد كف مسكن السـت يكى از الين السمهای زنــت را روى او بُذذاريم."
-


 حقهر، هشهتان، همه!
اما يكى دتيقه بعد، البنه آثتـى كر دند. شاتونـ او را راضم كرد كه اندكى بخوابم. هلريا خوابيل، الما دمـت او را وها نعىكرد و اغلب بيدار میثـد و به او

نكاه میكر دُ كُتّ هيترسيد كه او از كنارش بروده و باز به خوابِ مىرنت.

 اليكناتى عوض كرد. ماريا شانو فـ را مجبور كرد كه كتلت را تهام كند. وتت هيكذشـت. شاتوف به ندرى خــشه بود كه هـانظور روى صندلى


 و باز به شاتو ف خاطرنشاز سانـت كم از كنار بيهار دور نشود و بس از آنكه
 نخوت كالغ باك نبود. مثل صبت با رضايت أنها را تركى كرد.

 بـيار صداى قدمهاى آهستة كـى را ششيد كه بیشتاب از بلهها بالا ميآمد الركل وارد شد.



 كرد. كار ماريا از يريشانى به ناالميدى و بيزارى رسيده بود كه ههوطور هتوانسته الست ار را تنها بكنار دار اله

 تديمى را به باد نخوالميم أردرد.








ناصله داششت.




ريش من از اين بند آزاده

بسـلر به تندى بيشن میر فتند.

 اركلا با كنجكاوى كفت: مولى شـا يـداست خيلى خوشبختايِد!ه

فهـل شُشم

شـب هرنج

ويركِينسكى آن روز دو ساعتى را در جست و جوى شر ثقاه به اين در و آن در زد





 خوإمد رفت با نهي با لبخندى به سـادددلى و در عين آرامى كفت: شالبته كد خواهم رنت!
 بود و به ديدن ويركينسكى به وحشت النتاد و همين كه مههان دماز كـتود.
 حرفهاى ويركينسكى دربارة شاتوف را نابه آنخر كوش داد و معلوم نيست جهرا سخت به نعجب افتاد از ابنكه شنيد ميجيك از رنةا رنا در خانهشان نبودماند. ععلوم
-




دوباره به الثتهاس افتاد كه دست از مرشّ بردارد.


 تنظيم برنامة آتتى جوبانه عهلبات آتى در ذهي ملتهبش طـعلهور نـلـه بود، جِه
 "مكرُت و او نaنتها به بستر. نرنت بلكه با بيصبرى در انتظار ترار ديدار ماند و حتى زودتر از وتت مترر به سوى هشل تجهع راه افتاد.







 درست كرده بود. ميز و نبمكتمايه كه زمانى در اين غار كُذادته شـله بود

 نزديك عمارت الريابي شروع میئـد در طول بيثت از يكـ ورست تا پايان باركى







 كسكى برنعى خيزاند
 شـاتوف شـده بود در ميعادكرد آمده بودند. بيوتر ستوانويع اين: بار تأخير نكرده


 میداد. ييوسته به او مىجسبيد و با حالثى عحبين با او نجوا مىكر د. اما بيو.تر
 او را از سر باز كند.



 جيزى بطويند!
 مداي لِامشبن كه ناكهان از بشـت درختى بيرون آمد شنيلدن شد كد: ممـن اينجايم!ع
 طورى كه حتى حر هرتو فانوس حالت جهرهاش قابل تشتخيص. نبود.



نانوسـش را بآلٌ برد.



















 بيرون بيايِم. عجيب المت كه حالا خودتان سوال ميكنبد.. مكر اينكي مـؤال *ىكيند كه حر نى زده بأثبد؟، ليبوتين دمن تُدد ماكت ماند. معه بـاكت بودند. باد تاج در ختانن كالج را تكان میداد. هيوتو صتيانويِ نتوانست اين مسكوت را تحمل كند؛ با بـى مبرى درآمد كه:

هخوب، آتايان، به هر تقدير اميلوارمك هركس وظيفسأى رأكه برابش معين شـده





 از كغتن باز ايستاد. نفـــر بند آمدد بود



















الز سه سالل بماشی بركثته و نولة ستاوروكين وا به ريش الو بـنه: شما اسم ايمن را سعادت مىكذاريد؛ه
 مىكوييد نديدهاهـ حيونر سنبلنويح داد زد: •كزارش را مز ديدهام. كزارش تهبهتدم. ولى آنابان





 -








 تندخشم كينهنوز مفيد باثد و علمرغم دسنور المملعاى دقيق، خطاهاهابشا را را





Al0 /











مالـ دولمت تيزن






 انـعرانى از راد رامست اسـت كه بسيار هخرب امت , هـيشُه برُوكترين زيان را براى نهخت در مها داثتـه المت و مو فقيت آن وا دهها بـال به عقب انداخته الست.

 و نظزم



/ Alf /



خجرى نميبرم.
عفبكر ك كرد و به واو افتاد.






 كد مدتى در الختبارتان بود ابدأ نخواندهايل. الا در خموه انتعامتان بابد بكويم كى اين راست كردن فـامن امروز ابدأ به نفعتان نيست و اكر ايز كارتان تهدبدى
 جز دردسر برايتان به بار نتخواهلد آورد، زيرا مسكن امت كه مرا بكسمد الها دير يا زود ناكزير به حرنى مز خواهمبد رسبلد خداحافظ!ه

 كار به دهان تقرياً بـىدندان خورد اطهينانى نداشت، همان دوز صبح عوتسوتكى
 كرده بودكه نزديكى شمن خود را با سوت به الذللع لِيو تين خواهد رساند تا با اين كارت مو جب بدكمانى او نشود.


 شدد است. ابتدا ليبوئين در دهانغ غار به پيـنـباز اركل و ثـانون رنت. شانو نت با

او سلام و نعارف نكرد و دست او را لنفشرد بلكه نوراً و شـتابان به صداي بلند

























/ AlA
 و آنها را مل دادن كه به كار خود مشـنول شوند. تالكاجنكو و اركل به خود آمدند






 ناسزاكويلن باهاى جـسد را به هم مىبست و سنگ را به آنها مىآويخت نالكاجنكو ايستاده بود و سنگى دوم را در دست داشت و بيش آورده بود و
 بلهد و يكى بار هم به نكرش نرسبد كه بار سخود را در اين مدت بر زمبن بكذارد وتّى سنكها به كردن : جهر: حاضران نكريست حادئة عجيبى روى داد كه ميبعكس اننظارس را نداشت ر هده را غرث حيرت كرد.
 كارى نمىكرد. لِامشين نيز بعد از شـليك تير به جـع بيوستث بوح. در عوض، معه طر طول اين تقلا با جسـد، كفنى تسمتى از آكاهى خود را الز دست داده بودند. تزديكى جــد جحع ثـده بودند و تبل از هركونه بريشاني بانكرانى اهحــاس تصجب
 يشـت سر او بوح و باكنجكاوى خاص تماشاكُرى كه در عاججرا دخالتى ندارد، حنى




اصلاً درست نيستالـ،




























 ييوثر ستبانويج با تعجبى آميخته به نكُرانى به برد ديوانه نكريست و كغت:








 كند الماكسى جوابش نداد و هركس به شيوغ خوده هرطور كه ميتوانست حركت میكرد.








 كنار آب آورده بودند، يكى از خلوتترين و دورا النقادنرين نتاطط باركى بوده

خاصه در اينونت مال، و درياجه در اينز كرانه بد تسررت نيزا'رى برآمده بود.






 است در سبنه احساس مهكنيد. اكر حالا جنبن احساسى در شـا با با نكارانى حمراه











 نتوبت كنيد و در صورت لزوم مراقب بكديكر بانيد هر يك از از شـها موظف





قدرت را از يشش هدف يزرگى خود ترار دادهايمَ. ما بابد هوشمندان را با خخود












 فيدكا نزد او در خانه فيليونف به سر صيبردد استـ. به اين ترتيب هىيبينيد كه هركونه بدكانى به شـها كاملاً بيجا خوالهد بود زيرا ايز الترارنامه ذهن اين اين

 به شـبا عنصوصاً مفارش ميكنم كه فردا در شخانه بمانيد. حالا دو نغر دو نغر از از




 كرد. فقط رنتارش موجب تأّف المت. منتها هنوز دسـا اعلام نكرده است كـر


خوب، ديكر عجله كنبد آقايان. اينهاكرجه مغز خر در سر دارند احتبلط هركز زيانى ندايثته استر. وريكينــكى با اركل روانه ثـد





 a.هـ
 سيبرى خواهد رفت. حالا ديكر مججكس خبرجنى نخوامد كرد. تُـا هم نخواهبد كرد.

فوراً بازداثت خواميد شد و خود تان اين را خوب ميداني نخواهيد كرد. خوب، حالا برایى عين حرنمها بود كه دو ورست دنبال من

وريديدك،
--

 -
 ستانويج، من از ديدكاهى بلند بر موضوع نكاه ميكنزيه

-






 /a

اول سرى به خانة خود زد و بیشتاب جهعلن خود را به دتت بست. تطار


 نخواهد شلد حینانكي بعدها معلوم شمد قصدى كاملاٌ غير الز اين داشته بود.
 او الطلأُ دادد بود تسويه كرد و با درشكه به خانة الركل رنـت، كه در نزديكى


 هنوز نتوانسته بود از كار متاءروكين اطلاعى به دست آوردال، از قرلر معلوم



AYD /
 دربلره آل زهلان بر صر زبانماست. الما اكر مـ كسانى بودند كه از حعيغت ايم حر فـها خبر دامْتند همان كسانى بودنذ كه همبايست خبر دالمتنه باشتند. بن خخيال





 لروابطى بسيار مرموز. حداكثر سه زوز بعد از عزيمتش از ثشهر ما دسنور


 كتف تمل شوم داننشجو شاتون بر دل مـؤولان المور شُهر و مر دم تا آن زمان با





به خارج از كـثود كريهتت... ولى مز باز ظتاب كردم و زباده جلو رنتم.

 تسويد كند و انتقام جحيزى را از او بستاند. كيريلف مثل امن بود كد از امدن او




/ Ar.









 موش ناجينى بشـشاريد و از حرفـهاى هن نرنجيل. اين تو ميههأى بود كه هن ديروز به شـها كردم!
 -


 طورى است كه حتى مرغغ..."
-نكرشى را بكنبد مز ناهلر هم نغخوردهام و اكر اين مرغ، ايزنور كه يِيلاصت ديكر به كار ثــا نمى خورد... بلهs -- " اتخيلى ششتشكرم، نورآ در انتهأى ديكر كانابِه بشــت ميز ترار كُرفت و با ولع بسـبار به غذا يرواخخت، الما در حين خوردن، تربانى خود را از نظل دور نمهىداشهت و كيريلف

ATV/
با خشعى نفرتبال به او مینكربست، مثل امن بود كه نمىثوانمد جـشم از او
برگيرد.

 عيشو 2؟
رالحع به اعللميهما جيزى بنويسم؟؟ه

- "إله.


*:
- 



 صادقانه حرگْ میزنم.،

 او نمهزنيد.
 خرى. كجاسـتانـ،

 بوتر ستهانوري دالايس شـد
ويرگينسكابا!

- "بهبه: نود غلى نور!... اميلوارم مهباى مرا نشنود. ممدانيد بهتر استـ در را

ففل كنيم"،
 - "ئاتوف نمىآيد و شما خواميد نوئت كه جورن خيانت كرد و و رايورن
 كيريلغ از جا برجست و نرباد زده: ذمر كـ،
 هشتت جوز ديكر از نصف شب كذشتهنهي










 -
 كرفند الستـتـ بِس ايزطور!


 كيريلف از مر غيظ خنديد.

Ara / /












 شزوع كَرد تَد زدنـ
نهوواهم كرد اترارنامه.

- ،امضا نخواميد كرد؛؛
u!






 كيريلف به الستوارى جلو او ايستاد و كخت: المن مىخانوامم كه نورأ نرك كنبد
. Ar.








- هتو مى خواهى هر طوز شده تماشا كتى ربختن خون مرا هم؟" -







 بيشنهاد از جانب خو د مُها بود) مرحى براى تعليانى در اينبا تهيه مـد كه تغيير


 a انكلمر كنيد...
 مدنى بود كحد به لو كوش نميداد و در نكر فرو رنته در انتأت قدم مىزد.


ArI / تُبْ R
-- -


 نمىسوزد. كافي الست. بس است ديشر! كيريلف نورأ آرام شد و باز شروع به تدم زدن كرد.
 رذلايد هههتان! ارا!ذل نمىتواند زندكى كند....
ا ــ

-




 باشند به جهزی"،
كنيدو فقهل مىدانتم كد محركتان در اين كار اعتَاداتتان استت... كه بسبار راسخ المت. اها أكر الحتباجى به خلالى كردن دلتان داريد ايز كوشّ هن. در خدمنم! وقط
 - -


״מد ست ساعت دو!n و با خود كُت: غمثل ايز المـت كه هنوز مینوانم با ار كنار


 ايزيزور الستـ؛
 ريوتر ستهانويع حتى بخخندى نزد. هنتظر بود. كيريلف در سبباى او باربكى شده بو د. - ششها يكـ شباد سبامستباز هستيد و حرالمزلدد. هى ـخو اهيد به ميدان فلسفه





 ابين كذشْته, ما هر دو ...

- غ غزذلايم!....
 -


نباثند ولز
 مى موامه بكويم هر كــى دنبال راحتى خود الستـ معين. اين جيزى الست كم از
 -

AFP / سُ אردنغ
-
 المست بس بابد آز را آنريد!ه - "اخوبه از ايز بهنر بِهإه
 ـ
 بساند زندهعه

- "بس بايد خغود را بكثدڭه

 بكند؟

خوب نيــتـ.
كيرِلف عبوس در اتاث گدمزنان متوجه اين اشلاره نشُد , ادامه داد:

 شها جیزی كڭت؛





 دارد. حرفـهايت درباو: خودكشى همه باد هواسـت. عجب آثتاللهامي ييدا ميشونداه
/ AFP

كيربلف ناكهان با إحنى دوستانه كفت: هتو آخرين كسى هستى كه من Aميبنم.

 لعنتى! 4... $\underbrace{8}_{0}$

- هنو يكـ آدم رذلى و يكـ ذر د درستى ييدا نعى:شود در و جودت. ولى من هم رذلم مثل تو. منتها من مىكتم خودم را و تو مـماني زندو! ع " او هنوز نهئههيد كه ادامهُ اين كفتوكو در اين لیطه به سود يا به زيان


 ساعت بعد، يا اندكى دير تر، قرار بود بمير د (ييوتر ستونويَ اين معنى را الز نظل
 نمىتوانسـت نتخوتش را تحمل كند.
 كنيلـد!
 جهطور امست كه همه زنده هییانند!



 باشيد!!


ArD / شُش אرنع
ارادء او. اكز سرجيجى كنم نالذ الست ارادة من! و مز وظبفه دارم كه استقلال ارادة
شوددم را اعلام كنم.ي
-







 هن، همين الست كد نابود كنم خودم رالـ
 ه. 4 .

- هبله، مىكند. الا خخودكشى آنها دارد علتى. منم كه ثتط براى ائبات الرادؤ خودم و بیثيمِ دلبلى مىكنم اين كار راله


 باشيد. اكر نتوسبد مئكويم چه كسى را بكثبـد. در اين صورت شـايد مجبور نباثبد




 رسيدهأى!
(AFF




 خودمر. مى خواهم مهمه بدانند ايّ را!


 -
 كد جراغغكي جلو آن مىسو خغت اشثار هرد.

 *ىترسيلد وبهود دإثته بالتد!! كيريلف ساكت ماند. وا داريد.





 "


AFV






 دروغ زندكى كند و برأى ناحفيفت بهيرد هـر دنيا همد بز مباز نبــت. بر حغيقت الستوار نبست. مسخر: زشتى استت. در نتيبه نزانين طبيعت هم خود مسه
 باثـد؟ جوابب بده، اكر تو انــانز!





 همة آدمها بسته به اين امت كه به آنها ثابمت كنيّم اين نكر را آنها ثاببت خوامد كرد؛ من! مز نمىفهم جهطور نا المروز كــانى كد معتمد








هن هنوز فقّط ناخواسته خدا هستم و علت تلخڭامى'م هعين است، زبرا وظيغن دارم كه استقلال ارادi سخود را اعلام كنم. انسان به ايز دليل تا امروز الينقر

 كودكان مدر سه. من بسيار بدبیتم زيرا بسيار میترسم. ترم علوت لمنت انسان

 هىدمه. فتط همين الست كه آدمها را نمجات خوا إهد داد و در نسلى بسد جـسها نيز آنها را عوض خو.اهد كرد. زيرا، تا جاني كه به نكر من رمبيله امت، انسان با عورت ظاهر كنو ني خود به هِيع روى نمىتواند خود را از خداى بيشّين بينياز

 مهمترين جنبه الستفلال و آزادى هولنآكى خود را نشان دهم زيرا بسبار هولناكى الست اين آزادى. من خود را هىكتم ثا المتنللا خود را نشان دهم , آزادى

هو لناكى خود ر!! انه

 كيريلف طورى كه كنتى نكرى الهامكونه به ذهنش رسيده باثـد با نصميمى


 خخاههى دِد هخودت كد همه رازها آشـكار خخواهد شد و خخرد خواهى شـد تو!... من اعتقاد دارم، أمتقاد دارم به اين| إم ييو تر ستانويِّ هـل فنرى از جا كنده شـد و به لحظهايى دوات و كاغذ به او داد و شروع كزد به او املا كردن. مى خواست فرصت را از دمـت ندمد و از الميد

هو تفيت مى لرزيد.

Ara (*)
*.... كيريلف ميّل نبدارى میلرزيد. اين انرارنامه و نكر خاصى كه ناكهان دربارi

 -خو انندهاتِ را مختخص كنيد؟ به تهام دنيا!ه
 جيزى بشُيمان شوم. نمى

 ر مستخرهدان میكند!

 منتثل كنيد.

 هيجان لوزان مینوشت به دتت دنبالكنان، با لحنى محكم و أمرانه املا كر د:
 شاتوفـ را در باركى كشتمه بهكناء خيانت و دادن رابورت درياره́ توزيم اعللمبهها و




/ AF。

 كيربلف دست هور دا هحكم دوى كاغذ نهال و كُفت: شصبر كن، درىورى میىS.



باشـلـ لحز!
-


 انگك لكى: آنها همهشه خودشان به تدر كنايت دروغ و دبنگك مر هم مىكنتد و شاخ و بركتـ تهدهند تا خود را راضهن كنند و دروغهأي خودشان را بيشتو باور میكند نا عال ما را و البته هـين برأى ما بهتر اصت. از هسه بهتر هیين امست. شعين كه نوشتهالِد عالي الست. بدهيد، بدهيل!ا
و يِو مته ميكوشيد كه كاغذ را از زير دسست او بيرون بكشمد.

 بيوتر ستيانويع ناكهان به خشم آمد و زيرلب كخت: العنتى، نازه هنوز
 المضايشر كنيدا،




API : نسب ثرونج
 Hbente,
 است. و اين كلفات را با لذت بسبار زير امفاكي خود انانه كرد.






 جاعي نمیرسد.
كاغذ را برداشت و و نــست و بار ديكر آن را خخاند. منن اترارنامه را بار دبكر
 -







 كريلف و فيدكا و لبياكبنن جرا اينها به جان مم النادند و كشته شـدندو اين خود
'

 تيرش بلند نـيشود؟....
هر جند كه اقورارنامه را میاخواند و متنش را تصصسين ميكرد هر لحظه با













 منابل اناق رصانيد، به اين حــاب كد اكگر كيريلف در را باز كند و به مسعت ميز
 بیجكاند.



 بود، يا ابستاده بود. در این نكر كه جحور مرا بكثـد. بله. هـيزطور اصت. در


AFT / سُب شAونج
نكشـ از اينجا نتخوالم رنت. يعنى بايد بيش از اينكه او را بكشـم او مرا بكئـد...




 او را بكثمم... با اين انزارنامه هيعكس نكر نخواهد كرد كه من او را كذتنهام. مئتوانتم او وا ملورى ردى زمين بيندازنم $\ddagger$

 باز كنم او دوباره يشش میجهد و بيش از من تيرش را خالى میكند. حتها تير نـ

خal الهوا خد رنتا





 جلو خود باللا برد. الا نه صدلى تيرى بلند شد و نه خريادى... ككسى در اتات نبود.

 كيريلف اٍ صدا كرد. بعد اندكي بلندتر. هيع جوابي نبامد

 اتاق را راست به سوك ينجره طى كرد. هنه، هيج جور مشكز نبوده! ناكهان بـ سرعت روى گرداند. ججيزى غير عادى سرابائِ را لززاند. كنار ديوار شقابِل





 به او در رالمتانى اريب اليستادد بود و جز الجزايع از لندام الو راكه از آن كتع بيرون












 كند و او را بسوزاند ثا ببيند جهه خواهد كرد. ناكهان يه نظرش رسيد كه هانة

 را كرنت.



نظم آورد. به محض اينكه دستش به كيريلف خورد كير بلف سرشً دا به سز عـت







 الالا...1
الين فريادها ده بار تكرار شـد أما او همجنان ميدويد : به رامرو رسيده بود كيك


























درست ده دהيعه به ساعت شس مانده يمونر ستوانويج به انفاة اركل در ايستكاه









 جرأنت نداثـت خود ــر صحبت را با او باز كند. به نظرش میدسيد كه حضورش

AFV /

براى بيونر ستهانويج بارى السيت و الحساس مىكرد كد الو با بیصبرى منتظر سوت
دوم المـتـ.

جسارت و آتكارا به هسه نگاه مىكنبد!ه
-
 اينجا. مىترسـم عثل يك سـك بو بكشد و بيايد.

-
a! -
-



 كّبته اركل خلق الو را تنكى كز د.
 شن حالا ديگر مىدانم كه آنها هند مرده حكلاجاند، ممين امروز به هعة أنها




 خودتان میكم بأثـيد.
-


 تحهل ميكنبدر







 صلائ جوان بينوا از هيجان مى لرزيري.







 به أنها خواهيد دادكا
صداى سوت دوم بلند شد.


 دلبستُك. خاصى به اين يكى ندارم اما برقرار ماندن اين حلثه مم هيتِ ضررى

 اين اراذل هیشود كفت تنها مىكذارم؛ اما خيالثان راحـت باششد. خبر هينى



 عادر اين ججوان يكى از تروتهندترين ملاكان الـتان مباور بود و ابن جوان با
 عههانى آمده بود.




جوان دست هوشَبده در دمتكشالثى را از راه پردهدرى به او نگان داد.


 عيدنشان را ندارم.
 مرا نِذيرفت. بد عقيده من او نبايد بابت شوهرش نـكران باثهد. به عكس بِايان كار
 مى.كرد.
 میترسد كه از اينجا نامههاعى نوشته شدد باثـد... توسط بعضبى آتاياذ... خلاصه
 شغصـلى امـت. شايد ضبهن راه برابتان كفتم... البته تا جالجى كد نجابمت اجازه دهد

!


-






 40



-
-
 صلأى سورتـ موم نيز بلغن مــهـ



1. Berestov
s nce Ciarinc : 3 Yeralache


- هنوضيح لازم نيسـت، بيوتر ستبانويج! من خوب میفهمـ من همه هيز را



 آن ״ تا بعد" خششك و خالى بكويد يا دستكم دست او را دا دوستانهنر بفشارد.

 سُب يسش مريوط بود.


## فهسل هفتم

## وايسين سفر ستهان ترافيهويّ

1

من بيقيز دارم كه ستبان ترافيهويجّ از احساس نزدبكى موعد سفر جنون آسابش






 روز هركز نمىتوانست خود را در דنبن وضعى تنها ميان صسرا در راء تمبور كند و وحشت نكند. البنه جسارتى حاصل استيسالد در دل دالئت، كه احتمالثّ در آغاز


 آكاهى بم رنجهاى جانآزارىى كه در انتظارش بود رهسيار شـاهراه مىئد و شـد.

ABF / / $/$
در الين كاز خود الجساس غروري عىكرد كه با وِجود همذ دلتنكيها او را به وجه




 كارش بايل درستت به ايخ صورت در نفلرش آمده باشد












 دليجان بست بعيرد بايمست دستكم بداند كه به كبا هيخراهد بر بود و اين خود

























 بود و اوريبوار دور هیثد و بر فراز آن دودك تطارى، كه صدالى آن از دور به





 می،فشرد. طوملرى طويل، زادة تب از بِيش نظلرمُ مىكذمُت، كه تصاوير آن بهسرعت عوض ميشدند. با خود ميكفتص: xلِّه لِيز، و معراه با او موريس... جه






 رامزن زير فرعان دارد و در صسحرا هر كار بخواهد ميكند... خداي عن، اكر... اكر



'quarante roublea. il presura les roubles tot me tuera tout de meme از شدت تومس هعلوم نبود هجرا هتر را بسـت و آن را كنار خود روى زمين
 ترافيبويج با نالراحتى جتَّم به آن دو ختـت "grace a Dicu خطرناك باثد. اين يابوهاى مفلوك مردنى اينجا... عن هميشه صسبت از نزاد
 r خـل را نـكا!
／AOP



 و يك عوزيكـ جلو ．． F cest rassurant au plus haut degre شانَهايتُ وا به كارى بستهاند






 برسد．مسلم بود كه در مجاورتت كارى احساس امنيت بيشّترى غمكرد، الا بحون


 آن مغكن نبو．

 زنى بود بيست و هغت هشمت ساله، ورزيده، با ابروانى سياه و روحى كلُّون و لبهانى سرخ و به غهربانى خندانه كد دنلانهاي سفيد مرتبى از لا آنها نسايان بود． او و آن رنت「
「 「

ASV / /الهسي سغر ستهاذ تر المـعويع
 *نظور.تان مغp

 جربيّتـت بورى دالـُتـ.
 صن... عن... بهطورى كه يـّت كارى، همعدم با كاو به رنمن اداميه داد.
 باشد!k و انــار بابو را كثميف.
 آمدهإِد مسرا هواخخرىـا






 خلامه مئل اين اممت كه عن نسبت به آنها مرنكب كتاهي شده باشم. امتنطاتم




متبان تر افيمويجِ ناكَّهان به خخود آمن. جههطور مولر ضوم!"

 عالم واتهيلات" هيز

با اندكى بدكَانى برسبد: هـا

 -
 -


 -
 "rudtare! زنك ريزهخوانی كرد كه: "وكرنه مرف نهيكند!ه c'ert cncore mieux, jaj en : ... ${ }^{\text {F }}$ |oul ymmete roubles, imais
I. Kharowo
r. بله، مهشود ايِّ جحور نر حشداشُ كرد.







 انكارى شـا كاو نديدهايد!!




 را ناتعام كذاشتت.
 ناجرى كهــه

-



 . . بعنى كـ
2. Spussav
. As.

 سوار نشّشمام ديكر هیه كارم ولرندكه الـا مود دهقان دستبردار نبود و كفت: هأكر بخو|اهيد به سپاسف برويل بابد سوار كشتّ بشويلـ،


"






بانت
-
 فرن ثىكند5ه اين را كُفت و از كارى پايين آمد.


 نراموش كردم بدهم.ه پيدا بود كه به همين زودى از جهدائـدن از آنها وامهع دارد.
 *


2. Oustyew

AI ' '
مـتان تر الفيعويج از بلههاى ناامتوار كلبه باللا رنت , با ترديد آميهتّه به



باد بر كد به كلبه وارد شـده است.








 اجات مشّغ لول بختّ آن بود مشامش را نوازشُ داد، لمبخند كودكانهأى صورتش را از شم باز كرد. به مرف زنi رنت و ناكهان كفنت
"umais c'est charmantl زن فوزأ و هوّدبانه به او تعارن كود كه: "مبل داريد تزبانڭه

 -




ش / APY

لذت بسهار از آن هـُهـد.
-
المـت.
 ${ }^{\gamma}$ aun unit petit rien -
 alun toul petal rien كإِك









 بالتخد. بك اسثكان ودكا ريخنت و بر خاست و با رنتارى متين از اتآ كذشت و به
 روى كيسه در رال هدنشينش بود، و با برسצ جتوهاي خود






الدب زن جواب داد و با خرور به بشـت ميز خود بازگڭثت

 زن ميدهد.
خشنود از كارى كه كرده بود در دل كُنت: غهن با احوال دل شردم عادى كاملغ



 wht a fait, mais ec n'est pas mauvais detere malade








 صحانيشده بيرون آورد كه نتّش صليمب روى جلد آنها منكنه شمده بود، و آنها را
 .


/ ApF
( vous ctos oo quixn appelle

 -
 در آن لحظه بدصرعت از خاطرش كذشت كه دست كم سى سالي میشد كد

 دوبلى، كه داروندارشى بود هعه را از كيف بيروذ آورد زن ماطحب محل يكى از



 زيرا نازه از شهر دسبيله بود






r






رالهسن سف, سنهاذ نر المبويع / 188
كه شـط اينجا باشيد. مثل ابينكه مرا بجا نمىآوريدلها
 -"...

- " بودم و حضرثعالى را كه به اتناق واروارا بترونا به ديدن مرحور آر آودوتيا






 مركز استانذ تومو خويبـانم را بينمن؛"،






il me sembide que tout le monde vu au
${ }^{r}{ }^{\text {aspassov }}$

 خخلى باد شما مىكنند.
/ AFF
- "بله، بله، پيش فيودور مانويويج مم مىروم**

 نمینهعند، ثربان
- 

كه بيادو بروم تا...



 سـعاور را آوردند و در ههان دفيقه زن كتابغنروش نيز كى به جاهى رفته بود بازكشت. ستهان تر انيمويج با حالمت هغرو تَى كه بخواهد خخود را نجات دهده رو به او كرداند و هأى به او تعار فـ كرد. آنىسيم عثب رنت و از كلبه خارج ثـد. بهراستى روستابيان حیران مانده بودند: اين جه جور آدمى بودء آیاده
 شعورش در حد كودكى بود و جوالبهايشُّ بیعنى. مثل اين بود كه از دست كسى فرار كرده باشمد و يول همراه دأتـت! به مرشان انثاده بود كه به معامات مسؤول
 را آسوده كرد. به اتاق دبكر كه وارد مُد به همهُ كسانى كد كوشـشان بدهكار

 بو دهاند و ييست و دو سالل است كه با خانم زُنرال سناوروكيثا زندكى عيكنند و در خانهُ واروارا ڤترونا هردي ههمتو از ايشان نيست و در شهر همه فوزالعاده احتر اعشان ميكذارند. در باشتاه نجبا يكـ وتَى بود صد روبلى و هنباء رويل روى



ANV / والهـين سغر ستهالْ نو المهسهي

همراهشان دارند. خانم زُنرالل ستاوروكينا بهترى يول به ايثـان میدهند كه حــاب نداردر" و از اين جور حرفـها بسـيلر.
 هعــاية كتابفروششـ راكه كنار
 $\omega^{\prime}$ ' une dume, et tres comme il faut. ce petit morcerau de sucte niest rien!


هr tout purr
 است و آنبجا خواهر بيودأى دار2 كد كاسب الــت , خودت نيز بيوه المـت و شوهرش كه ستوان سوهى بوده است از الصتوارى بد انسرى رسيله، در جنـك

سباسثوبِل كدنته شُده المتد

* vous liaver pas trente ans سـوفيا مانوييونا لبخندى زد و كنت: "سى و حهار سـال! " -
میكردم تعريف كرد كه در مجله سالكى بيود شـده و بعد از مركُ شوهرئ مدتى در سبامتو بول " هرستار" بوده و بعد از آن در جاهلى صختلف خدمـت مىكرده ما

 مر تان آلمد؟ بله، عاجراى بـبالر بسيار عجيبي بود!ه


ا. ابين يك بانو المت : بـسبار برازنده ايِ لمند كاززدنتـ الهميتى ندار د.「
3. Sufia Manytycuna Lilitra

هـ هـدنابا
"

APA / APA
خاطرن: دردآور و خخشماننكيز ايز مناجوا دلن, را از رنج فنرده جنانكه با
 اين راكه كفت به قبر دفيثهاى بى بیود شد. بعد تكانى خورد و به خود آمد و جوز دريانث كه زن باز كنار ايو را تركى كرذه اسـت كفت: :يبه، باز رانتل هجندر بيرون ميرودا لابد كالرى دارد! من عثوجه -「 je deviens egnistic شدرا سر بلند كرد و باز آنى



 سرمايهاش را بِاكى بطرى كنانتّه باشد و از هعه برحرنـتر بود. اينها معه درباره
 خود ايستاده بود و اصرار مىكرد كه اكر از راه ساحل بريد جهل ورست راهـش
 سخت با او مخالف بودند.

 حركت نكند.ه
 ديكر تعطيل میكندابه
مسال بیضى وتتها سه روز در اوستيوز مىماند.ه


AP9 / والهمبن سغر سنتهان نر الفيهوبي

 *'quex ce quill a cet homne


 الوستبو تهام تابستان ككتّر از اين نبستد



 ديلز شما خوشـهال هـىشونده *)


خطاب؟ به مـاححب كلبه كفت: 3هن نهى توانم به سهاسف برسـر!

 معلوم شـد كه خانم ملاكى به نام ناديزّا كنته بوده اسـغ كه در خخاتورو منتظر او بهاند با اين وعده كه او را به سباسف



- mais ma chere amic! n -
 فردا با مر به سیاسف خواهيم رسبد.، --

 بود كه به سياسف برود.
 نر افيهويع بسيار به هيبان آمده بود و خنثنود بود , هعسفرش كيسه ككاب در
 كمكشان كرده بود.
 ديدن شـما خوشـحال شديم! --


 indispensable. mais il me semble que je ne .... بنامٌ

AVI / /'
inaime le peuple, cest lavnis jamais vu de prex. Stassi... cela vu sans dire, ( quélle est aussi du pruple... mais le vrai peupte آدم در صسرا توى جاددها میبيند.. انگارى هيج كارى ندارند جز آنكه مر در

 اما اين از عجله الست....
سوفيا ماتوييونا با نگامى نافذ الما با احترام در صورت او باريكى شده كنت:






 - "خوب، اين كه خيلى خوب است، نزيان! chere innocentc... |Evangilc... voycz vous. .
 و ظريف شعا را خواهم خروخت. بله، مز احساس ميكنم كه اين كار شايد نكر
俍 كرد... با تغمير شفامى مینولن اشتباهات ابز ككاب نوتالساده راه كه من البته
 دبده بودمر سـاسمى... البنه الز عوام 'ست الما مردم داتعى..

 هـ بهئى در ايز نبــــت r ج ج




 - هورماينش حضرتعالى بسـيار متين , درست الست! مردم خوب حرلف خواهم زدم

 3-


 نظال نكنيد-











quarante mubles of voita cel argenil



 دريارi بوله تزربان، عن..." ' n'en parlons phic. par ce que cela me fait mall وإى شما يِقْر مهربانيد!!
 راه دوستايه كد آنها هغده ورست آن را طلى كرحه بودند راه مسوارى نبود و




 مانويونا بابت او بسبار نكران بود.

 شـد و از اتات اول كذنشت و يكرالمست به اتاق دوم وفت كه 3 صيعترين و بهترين انات.
 .






شبـلطبن , AVF

和 vous dire, chere amie!







 همين! فردا مافي تلزه هم خواهد بوده

 سوپ ماهى سناو
 لهنى كه نــان نهايـت لطف بود.
 نشـث و. مو نيا ماتوييونا رانيز دز كنار خخود نشاند در ايز اتأق هم كانابه بود و



 تُرار دأثتت و با آن شلغم تُورباى كجيب مبلها عجموعa زشتى از جهلوهمأى




فاهيله نجانـــت نكاهي. نكرد.



-
 ميدانْدبيه



 ماهىكيرند درآهدثان بيشتر از رلـ كراية اتاق به مسـانران السـت و تابسـثان هر جه بخْواهند از آنها میكيرند كفت كه ابن ده مر راد نِيـت، بلكَ بِايان راه امـت و


 مسانر المـت و صاحببخانهما منتظر معيناند، زيرا تيمت مر هیز سـ برابر میشُود و مناحب اين خانه آدم بسيار از خودرانهى و شتكبرى امت زيرا نسيت بي






 براى خخودمان تنها خولمنيد... من ابن حرفـدا را از راه هشـدار عيزنم... در هميز
 خانم با بیٍههايش و غردا تا مـاعت دو در آن اتات جاكى صـوزنانداختن نخو أهد

 بهذيرد از شها خواهم كزفت
 تر افيمويتِ ناراحت بود : بسراستى دنج مير دـ nous avons notre

 " crurmentez_


 داستانش مشَّغول بود حالش عادى نبود و به بيهاران ميمانسـت و بهراستي نيز بيهار بود. نيروهاى ذهنىأش مسخت در تنتى انتاده بو2: كه البنه بهزودى جالى




 برا'ى اء بهراستى تلامثى والا بود


r


تدمكذائتنت در الين راه بو2، نيوغ او نبايست بر اين هـسفر تازه بوئبده بـاند. شايد
 انتخابب كرده بو2. او نمىتوانست بیدٍ جود زنى در كنار خخد به سر بيرد. او خود

 ولe n'cst rien, nous attendrons... * دلغ الهام شَود و وضه مرا اححساس كند.سه ستبان ترافيتويجِ دنبالة داستان تخود را رها كرد و نرياد زد: هدو ست عزيزه مي ثقط به دل ششا استياجِ دارم و به معين نكاء شيرين و دلربابي كه الان به من دو ختهايد. واى، والي مرغ نشويد. تّل از ابي هم از تصها خواستمه خبهالت
 عبدل ثـده بود و با هيبان بسـيار مىكفت " هيمكس هركز نتوانسته اسـت انكار
 جيزما براى سوفنا ساتوييوناك بينوالكد ندانسته در دام الختاده بود در ابر ابهام باقى





 روشنفكران امروذى آتشينتو رك كينهتوزانهتر شثـ. و اين ححلات جنان بود كه زل
































 رر آن اتاق دربسته تنها عانـه بودندهـ
 مردم چجه نكر مىكنتد قرباز؟ه

 مینالِيد سونها ماتويونا وڭثى از راه رمبده بوذند كيف و لوازم خود را در اتأذ الول كذاشُنه بود بد إين تمهد كه همان با با با صاحب العا نكران بود و آرام نمیشُد.

 عوآتب تنش عصبي و هريشانى روانى بود. سولبا هاتوييوناي بينوا تمام شبب


 تخواست مسعاور روشن كند زبان به نامزا كُّودند. منهان نرانيهويج در تهام اين


 الوست. و اوست كه میآيد و میرود و او را از تختخوالمب بيوون میكيتن و باز


 و باى وامن ا: را مىبومبـل...
/ M.
 *ن تابل اين كار ها تيستم.
 هز


 أرزذى ششكوه

 يترونا مینوشت به اين حملات جنونآميز اششارد كرده بودم اكنون ناكهان به باد



 آن وتنت تسم ميخورد كه: "به الو خيانـت نخوامد كرد و نزد او باز شخواهد كـثت



 عن تاز أن را نفهـميده بودم."


بود. او تا الهزوز وتّى به اين روزها باز هىانديشـد از وـششت ميلرزد بيثارى
 يعنى ساعت دو بعداز ظهر رسيد سوار شود. سو فيا ماتوحيونا نبز ماند ر به مباسف















 " موعظه روى كوه"،
" ${ }^{\text {「 }}$ nssea. mon enfiant! * -
 سو فيا ماتوييونا، به خيال آنكه صى خواهد بخوابد خخوامت از كنار ش بر خحيزد. اما ستبان توافيهويم او را نكا داشت


غسز همها عهر دروغ كنتهام. حتى زعانى كه رالست ميكفتم دروغ ميكغتم عن
 از اين هم به اين امر واتف بودمر. اما نازه حالاست كه بهروشنى مىبينم- كـحايند دوستانى كه مز تعام عمر با دوستى خود بد آنها اهانت كرجهاpء به بكـ يكشان 'saver wиs
 نُظفتن المت... و... دروغهاي خود وا باورنكردن. بله، بله، عتضصوصاً هميناه و با هبجان بسيار الفزود: *ولى صبير كنيد، بعدها در ايز خصورص صحبت خواهيم كرد. ما با مم، ما با هم خواميم بوده
 بنرستيم بزشـكى از مركز الستان ببايد؟


 a!
و بعد از سكوت كوتاهى كفت: „باز عم هيزى برايم بخوانيد. همينظور انغازی، انجبل را هرجاكه رميد باز كنيد و هر جاكه هشمتان أثّاد ههانجا را برايم بخوانيلم،


 --

AAr / /الهـين سفر ستهال نر أنهويوي
.




 دهان خود تى خواهم كرد. زيرا میكوبي دو لتمند هستم 2 دوات انمو ختهام و به
 عريان....



 كرد. ثابت خغو المجم كرد!



 آتْنايان يا شايد اتواهتان خخبر بدهيم؟•


 نكند و از او تول كرفت و ميكو شـيد كه او را تانع كند: ههيع كس را نعى خواهم.

شبا / AAP


- 'ensemble

بدى ديكر كار اين بودكه ماحببخانهو زنش نيز داشتند نكران میشدند و غر


 لنخندى تخوتآميز به كيف خود الشاره كرد. مونيا باتوييونا در آن الستعفانامغ اوه يا كاغذى از اين قييل را يانت كه او عمرش وا به اعتبار آن كذراندد بود. الـا خخبال

 بوبخورد و آن وتت خخر بيار و مصبيت بار كز.a سونيا ماتو ييونا صحبت از آوردن
 هی مُود كه البته بايد نكرش را الز سر بير:ون كرد و ستبان ترافيهويع هيوسته ضهيفتر و ضيعيفتر مىشـد. منبان تزانيمويٍ ماجرأد خو:كما
 "

 خاطر بياورم. عمين كلبات آن را مىخواهم.

 كودمام. آن را اينبا بار ديكِ نفل همكنت.
r ايز خوكها
ا ا مم خراههير 2نت.

 خواهش نهودند كه بديشـان الجازت دهد تا در آنها داخخل مـوند. يِبس ايِشان را

 كردند و در شهر و الراضهي آن شهرت دادند هس مردم يمرون آهله تا آن واتشه را ببيند. نزد عيسى رسيدند و خرون آن آدمى را كه از او ديو ها بيرون رنثه بو دند
 آنانى كه ابن 2ا ديله بودند ابيثان را خبر دادند كمه آن ديوانه جهطور شسفا بافته
R.
 عهيسب... اعجازآميز تعام عهر سنكى راهم بودد استـ......
 " comparason






 حلول كنتد و حِه بسا كه هماكنون هحلول كر.ده باتند. اينها مايِم و آنها و هتروشاس

ديوانُKان. و جنزكدان از فراز صخره خوت را به دريا خواهيم انداخت. و غرت

 عزیز" می'آرد







 شنيده شد و در خانه غوغالم به بِا كرد.
 اتفات داريا باولولا رسـيده بود. اين شسجزه بسيار ماده صورت كرفته بود. آنىسيم كه از كنجشاوى بیقرار بود هبع روز بعد از رسبدنش به ششهز به عنزل واروارا




شده اسـت. از آنباكه واروارا هترونا خخود هر جاكه مىثوانسـت در جستو جوى هوست غزارى خود بود نورأ خبر آمدن آنىمیم را براى أو برده بودند. واروارا يترونا همين كه به كڭتنى هاى آنى



انتاد، الما از بيمارى او هنوز خبر نـاشت.
 مساحبخانه و زنش وحشت كردند. أو آنجا متو تفَ شمده بود برانى تحفيقات زيرا
 همين كه دانسـت كه هنوز آنجاستت و بيمار است سنتت نگُران به خانه ولرد شـد.



 اين زلذ در ايز خانه بانى بياند. زود بير؛نش بينداز دختر جان| وكرنه خودت را

 برود آب خنكى بخورد. از تو كه مهاحب اين خانهاى عىخواهم كد تا وتقى من اينيجامِ هيعّك را اينجا راء ندهي. من خانم رُنرالل ستاوروكينايم. تمام سخانهات




 سر خودت خورب بيندهه مدتى در عين سكوت و با نظاهى از غضهب به درندها عانثده، در جهرؤ

وحشـتزدة' او خيره ماند.
 تر الفيويج؟ كُردش خوش كذشت


 برديل كم بود حالا با ايزن زنكى بیسرويا روى هم ريختبايد؟... واى ناست

*...charc! : -
 وحشت
 ىlo.... schere... thare . داد نزتيد، او را نترسانيد

 يِترونا هصحنان از وحشت ميلز




 حشهان از



 ماركـكـه

از سر بیصبرى خود بيرون دويد كه زل هاحبسخانه وا بييند.

 كتاب و كيفـ به دست، از در بيرون شیرفت. او را بركرداندند. به تدرى تزمسدد بود كه حني دست و پائش ڤيلرزيد واروارا يترونا دست او راكرنت، طورى كه
 *تورتش دادوpla متبان ترافيمويِ دست ولاروارا هترونا راكرفت و آن را به هشهان شود برد و آن را با اشك خود مرطوب كرد. كريماش برتَتْنج بود و كُتْ حاهل بيمارى.


 بكـثـدن:a

 سونبا ماتويونا نوراً اتأث را نركي كرد.
 عجله ندائشه باشثبد المتراحت كنيد. بياييد آب بخوريلـ كُنتم هبر كنيد!ه ولدوارا بترونا دوپاره روى صهندلى نشست. سنیان ترانيموِيع دست او را میكم در دست كرنت. عدتى دراز واروارا זترونا به او اجازة صحبت نـىداد.

 كويشالى حثّم دوخته بود

 در حوراب فنط غزيد كه: اهموما...
${ }^{\text {aje }}$ vour ninuais toute mu vie... vingt ans!: -

 ديدن دانـا آماده مى شـديدهـ


- ،كراوات نو زديد'....a

دوباره دو دفقفهانى مـاكت ماند



 كرفت و بهثئدت تكاز مىداد بهطورى كه سر بيمار نيز با آن بالا و باينـ









 aimuis!





رفت؟•

 enfin il est xi heureux رنت. (الما حه بسا وانصود عيكرد) واروارا هترونا اندكى صبر كرد و بهد نوكي با

نركى با از چشت باراوان بيرون رفت.
در اتانت صاحبخانه نشـــت و صاحبخانه را از اتان بيرون كرد و به داثـا دهتور دلوكه آن زن را بياورد و بالزبرسى جهى از او شُروع شد.
 اينجا يهلوى عن بششين خوبا حالو كُش عن به تو است. --



-

زن طورى كه عىتوانست، دإستان خخود راه البِته به انغتصار از جنگى

مباستويول و مردن شو مرش شروع كرد، واروارا چترونا ساكت مانده كوش مىداد.



 كابهايش كفت تا ماجراكى ستوان تراليمويج، كه به زن دهاتى ودكا داده بود.

 نرافيمويج عدام حر ف ميزد
 طول كئيد.ه
سو ئيا عاتويبونا ناكُان عردد ماند و باك


هيزى نمى فهميدماغ
سوفيا ماتوييونا خاصه به ديدن گُّسوان طلاني واروارا يترونا و ابنكه هِيج

 *..... ميداشتـه، لما جرأث نهىكردهاند كه به ايشان الظهارى بكتند. زيرا از ايشان




- امن هيجِ نمىتوانم درمت تعريف كنم. حون خودم سخت نكران حالـ


دانشُمندند.

بزنى.
زن به لرزء انثاد.
 كز,
كرية سونبا ماتويونا شديدتر شد. گفت: اتقريبا میئشود كفت كه كردند.


 - المونيا مانويِونانه

- "غخرب، حالا سوفبا ماتوييونا، بدان كه مردك رذل ناسازكارى امت.

 حشُمان زن كشاد مانده بود.
- 

 فربان!
جشسان واروارا پترونا بهرالستى چر از اشك بود.




تعجب و شـابد حتى وحشت سوفيا ماتوييونا شـدن

- هنقط حيفـ كد بيش لز اندازه مادولوحى. سادكّكات با سنات تناسبى ندارو


 سونيا ماتوييونا وحــتـزده كفت كه بايد عجله كند.

 میرنیی؟











 بوت، حتى رنك باخت

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



 رفنارى بدغابت مصمم يشُ او رنت و كفت: يسنان ترانيمويجّ بايد يششرينى معد

هيز را كرد. من غرستادهام كثيشّق بيايد ر شُـا بايد وظينة مذهبى خود را ادا
كنـد....
واروارا يتروناكه از اعتفادات او بى خبر نبود انتظار بسبار دانت كه زير بار


 ديوانكى كر دمايد.
 در نكر غرورنْه راضى شد. بهطور كلى من بعدها با تعجب از واروارا يترونا

 با كولا ميل اعتراف كرد و ريوند خود را با خدا الستوار ماخت. همه، سونيا ماتويِونا و حثى خدمتكاراز آمدند و بابت الجراى آيين مقدس بـد او تبريك

 ( ر ر جوش و جلايِد. فردا به احتمال زياد برخوامم خالست و از ابنجا خخاميم








استت و نيز در المبد به رستڭارى ابدى كه به درستكاران و راسترووان وعده داده
شُده المتهـه
مثل اين بود كه ستبان ترالخيهويج جان كرفت. تبسم خغيڤى بر لبهايشُ لغزيد
B' mon pere, je veris remercic. yous eles bieta bon, nais...: واروارا جترونا از روى صندلىالش جيش جست و با هيجان بسبار كغت: هامحلز mais
 كند. هنخلوز عجيبى المتـ، ستهاذ تر الفيهويج لبخندى خغيف بر لب آورد و كفت: هدوستان مز، خخدا برايى من حقيقتى حيانى است زيرا تنها وحودى الست كه میشود با عشتفى عطلق و ابثى دو متت دالـتـته
 تكاندهنده كذاشتته و بְذيراعِ هنرى او را بيدار كرده بود، بد مر ثقدير به
 درست برخلان بمضى اعثقادات كذشتهاٌُ بود هدليل ناكزيرى جاودانكى من هعيز بس، كد خخدا از خطا مبرا الست. خدا راضن نهیشود كه شعلة عشتق را كد در دل من نسبت به او روثنز شده الست كاملذ خاموئر كند. والاتر از عثّة



 ar vorila ma profersion de fai
 كنيد هست. أك شده بیى بار در عهرتان دست از اين ديوانگى، با بردالربد. (ظاهرأ

AIV / والهسبن سغر سئهان نر الئهوبهِ
(








ستبٍان تر انيمويجِ به مهربانى لِنخند زد.

 شيرينكامى باشد... بايده حتهأ بايد باشَد! انسان وظيفه دارد كيد بكوشد كه زندكىامُ اين هلور باشـد. ايِن تكاليفى است كه انــان بايد به آن كردن نهلم تانونى ينهانی است الما به يتين وجود دارد... واي دلم ميخواست شتروشما را بينمج

 داريا بارلونا، نه وارواوا هترونا، نه ستى زالتس فيش كه آخرين كسى بو رسيله بود.
 بيعارئكار بود و او تاب تحملـ آن را نداشـت تماهى وجودم راه هر كه باشتم
 خود واتف الست بداند و هر لمظه باور داسته باشم كد جانم شست كد سعادت

A4A / شُشالطين


 والمّت , انسان در نالمبدى نباه خحوامد شد. عغمت بيكران به ممان اندازه براى انسـان حباتى استت كه سيار: كو جككى كه حامل اوصتـ... دوستان من. هن به

 احمتزترين آدمها دستكم به هيزى نبازمند است كه بهرالمتى بزذك باشثد
 نهىدانُند كه آنها نيز با مهع نلاكتشان نكر جالودانه بزركُ را در وجود خود دارند و خود از آن خبر ندارند.
دكم زالتس نبـّى در انز مرالسم حضور نداشت. وتتي ناكهان وارد شـد و حشت كرد و هعة ككانى راكد كرد بيعار جمع شدو بو دند بيرون راند و اصرار داشت كه هيبان براى او كثـنـده المـت.


 سكواريشنيكى برد. كور او در محصورة: كلبساست و حالУ دبكر لوح ضرمربنى نبز


بهار.
غيت واروارا پترونا از شهر هشتت روز طول كشبد. سونيا ماتوييونا نيز


 غانه را ترك كند و بر سنارى از بيمار را نا آخخر خود به تنهاعه بر عهـدو كر فت و هميزكه متيان ترافيموِجِ نفس آخخر راكتيد إجازو داد كه زن بركردد اما حاضر

والمسن سغر سنهان نزاليمبويج / A14
نبود كوحِعترين العتراض زن بينوا را كه از ييثنهاد او داثر بر ماندن در سـكواريشنيكى (كى البنه نه يبشنهاد، كد حكـى بود) ستخت به وحشت افناده بود

بشنود.
 اين دنياكــى زا ندارم.

 اين حال كواهى میداد.

## فصل ششتم

بايان

مهن سياهكارىها و جناباتى كه مورت كرنته بود با سرعنى نوقالطاده كثغف شـلم.













/ / / R
ديُّر اعضاى خانواده. زنش او را دز بستر رها كرد و دمتور داد كه "أكر

 بعد از اندكى تأمل نورأ شَروع كرد از راه احتِاط خانه را آماده كردن، و اورات

 خواهر و خاله ر دختر دانشهجو و برادر درازكو شـش نبابد جند




 آنكه زذ را به نزد آرينا بي الخورونا نرمناده و تنها مانله بود طاتت نباورده و لز
 سرهاى نمهل هيع مناسـب نبود) به عهلارت بانبى به نزد كيريلف رفته بود، زيرا
 كفت. میتوانيد تصور كنيد كه آنحهـ اين بيمار بينوا آنبها ديده بود جهه اثرى بر او كذاشته بو.د. جالب تو جه اينكه ماريا ايكنانىیونا يادداشنت راكه كيريلف ويش از مرگّ نوـّه بود و دوى ميز جلو جشـّ ترار داشت نهوانده بود و از نرط وحشت
 خانه بيرون شتافتهه بود. هوا مرطوب بود. فضا را مه كز نته بود. در ايز كوحـن دورافتاده هرنده بر نمىزد نفسنفسزنان تا قوزك با در كل زروروران عيدويد تا
 در خانغ ديعر در بازكردن در مُتابى نكردند. با بىصبرى به ـانة موم رنت و با
 ماريا ايكاتىيونا امنجا سروصداى بسبار به راه انداخت. مويه مىكرد و بى آنكه
4.5 /4ابال

دلبلى بياررد نريلد میزد كه " يُوهرش راكتْتهاند". هر خانة تيتو ف شاتونـ را
 مىديدند ايز. زن، كه بد توله خوديُ روز ييشُ زاييده امست در آن مرها اينطور
 آنكه سر در نمى آوردندكه جه كسى كشته شده است: كيربلف با شوهر او؛



 خبر دار شـدند بلبس از زانو برسوجر كرد و و دانست كه او يادوائتت كيربلف را





تلف شُده بود.
آرينا براخورونا هورن ماريا ايكناتىيونا و نوزادش را در اتاق نيانتّ، دانست
 زن برستار را به عمارت جانبى فرستاد نا از آنا بيرسد كه آيا ماريا ايكُنانىيونا





 بيانى منطقى و معقول آنجیه را در خانة ثـاتوف ديده و شنيده بود باز كڭفت. طورى كه پليس نتيجه كرفت كه دربار: ماجرا جهيزى نیىداند و سر از آن
درنمىیآورد.

 بهراسنى جحمينى سزى مركب از آدمكـان و انفلابيان آتشانسوز و باغى در شـهر










 كردد بود كسى را به اشتباه نينداختْ. بِليس نورأ به سكوالريشنيكى رفت، زيرا غير از آنجا در آن حوالي باركى نبود. تا اندازهاى نيز به غريزه به آنبطا رنته بود زيرا



 كردند. كلاء شاتون كه تانلان از سر بیىالحتياطى و سبكسوى در محل جا جا كنامثته


 بودهاند كه با تدوين و توزيع اعلامبهها ارتباط داثتته المت. انـا اين همستان كه



























ظاهرأ مبير اقدام بد خودكثى كزد، الما در اين كار توفِقى نيانت و تا نزديكـ ظهر
 بد زانو الفتاده و ضجه و مويه سردالده و زميز را بوسيده و فريلد میزده است كه



 سبو" الى نكردء بودند، شرع داده بود. معلوم شد كه اطللاعات زيانىى دارد و خخوب















 ينتجنغى حدس دريانتد است nو أنها بابد إين نكته را حتـاً در نظر داشته باشند و نأكبد

باليان:






 نوشته شده بود. معلوم شـد كه آنيهه لِامشبين دربارة " متزلزلهساختز اماسر




 اما جالكب تو جه اين بودكه نيكلاى متاوروكين را از هركونه ثركت در جسعيت


 دخالت نبكلاى وسيـهوالودويج برناهمريزى و هـايت شـه بود، به اين تصن كه ستاور3
 در نيكلاى وسيدوالودويج كمه جوانى بسيار نجيب و بزركوار است جز نفرت :
 شتابزدكى و ين آنكه از او در ايز خضوص برسشى كردو باتنده و آثشكارا بدعهد به هورت كثايه و ويشيده بابان داد و هـيخواسـت القا كند كه مبتاوروگين آدم فوقالعاده مهثى استتو بسيار مرموزه و در شهر ماكـي از كار هائى وانتى او خبر ندارد و ڤىشّود كّكت به صورت نالثناس براي انبام مأموريتهانى به آنجا
 دالشت كه ستاوروكين در يترزبورگى به سر میيرد) اما اين بار به صور تى ديكر، در در

 وسيهوالودويج خنداز خوب نيست.





















4.4/4

كواه دوشن به اينكك از دوى تعصب تربانى يك مـياستباز فريبكار بودد الست، و

 كرده بود. عادرش اكنون در شههر مالست. بيرزن خهيف بيمارى الست كه بيتّ از




 الست. صىكويند كلد نلمهاى با نام بحلى در دست دانتّه و به آمانى میتوانسته

 جستور جوى ستاوروكين و بيوتر ستبانوسي بوده است و ناكّهان به باده كسارى 2



 براى حضور در دادكاه آمادٌ میكند. حتى خخبال دارد در داوكّاه مخخنرانى كند.


 اعمال خود نمىتراشد و با تواضع كامل به جرم خود معترفـ است. ميل دارد


 يكى از دادكاه و حكم آن نهيترسند و اين عجيب مهنهابد.

 بازيافنه ; دربارة الين عسائل تغر ى خاص يِدا كزده الست، تا جانى كه بعضي حتى


 سـادكى و بیغرضانه الست. تازو كـانى هم كم اين حرفهما را معزدند بسبار كم

 مغاهيم ذهنى شیشهارند و رشد اوٍ را در يك جهت بسيار ناكالني و از راستأى معقول عنهرن و هميز را موجـب مبكسرى فوڤ|الهادi او ميودانند. الا از حيث
 خصو صى حرنى ندارد.



 ;اتعيات محلود مى:كنم,

 تنها ماند. شتب بود و هیه خــته بودند و به بستر رفتند. صبي كد شد خديثكار مخصوصم داريا باولونا ناسهأى به او داد و رنتارش
 خوابيده بودند، به دستش رمسبده است و اءٌ بحرأت نكرده است او را بيدار كند.
 سكواريشنيك دسبده امـت و آلکسى بKوريج خود نورأ آن را آورده و به دست او

111 /




 الشرافنزادة روسى،كه با وجود تحصبلات عاللى در اروبا به دستورزبان روسى

تسلط جندانى .ندارد:
داريا بِارلوناى عزيز









 جاى ديكُ میاخرم حال من خوب نيست. اما امبيوارم كد با مولى آنجا از ايز نصارير
 مسهاثل همين است



وجداناً در نتل زنم متصرم بمد از آن دبير ئسا را نديمر برايى مبين








 جواب شـط احتياج دارم جون با بايد هرجه زودتر رنت. در ابن صورت تنها خخواهم رفت.








 خودم اعتراف كردم اما اما تدرت خود

 كردن كار خوب علاتهمند باشم و و از آن لذت بيرم آم الما كار بد را هم


( prufeasion de foi


 (menti toute ina vie حركت تخواهيم كرد.
 دست سزنيا ماتويونا را كرنت و به نزد او آورد و كُغت: •بيا، او اينبـاست!

ستثان ترانيهويج به مهربانى لبخند زد.


 زندكىاش اين طور باشـد. الين تكليفى المـت كه انسان بايد به آن كردن نهـه فانونى


 داريا باولونا، نه وإروارا يترونا، نه حتى زالتـس فيش كه آخخرين كسى بود كه از شهر رسيلهه بود.


بيعارىوار بود و او تأب تحمل آن را نداءــت -

 خود واڤفـ المت بداند و هر لحظه باور دائته بالمد كه جابى هست كه سعادت
/ AMA


 داشت و انـــان در ناالميلى تباه خوامد تـده عظمت بيكران به همان اندازه برأى





 و آخو داز آز خبر ندارند.
 كرد و هنه ككانى راكه كرد بيشار بیع شـده بودئد بيرون راند و الصرار داشُت كه

هيبان براى او كـنـدن الست.


 سكاريشنيكى برد، كور او در محصورة كليساست و حالا ديكُ لوح مرمرينى نيز روى آن كذاشتهاند. سـى نوشتـن روى آن , نصهب نردهاى بر كُرد آن ميماند برأى
.
غيست واروارا بترونا از شههر هــت روز طول كشيد. مونيا ماتوييونا نيز همراه او. و نشسشه در كنار او. در كالهكه به شهر بازكثّت , ظالمرأ نزد او ماندنى

 خانه را ترك كند و برستارى از بيمار را نا آخر خود به تنهايُى بر عههده كرنت و

('اهـبن سغر ستهال تر اليهويه / A49
نبود كو جكىترين العتراض زن بينوا , كا از ييطنهاد او دانر بر ماندن در مكواريشـنيكى (كه البنه نه بيشنهاد، كه حكـى بود) سخت بد وحـُــت انتاده بود

بــنو د.
-
ايز دنياككسى وا ندارم.ه

وارواوا هترونا با لحنى برنده جوابب داد: شنه، من بسرى ندارم! كفتى دلش به اين حكل كواهى مىداد.

## فصل مشتم

## بايان

ههة سبامكارىها و جناباتى كه مورت كر نته بود با سرعتى نوفالعاده كتف شُد.

 را در كنار خود نيانت سخت به تـثويش انتاد. زن خديتكارى كه آرينا هرالخورونا



 آقابان را در مكواريشنيكى از ثوهر خود شنيده بود. ويركبنسكى بعد از ساعت





/1.r / نياطلين
ديكر اعضاى خانواده. زنش او را در بسنر رها كرد و دستور داد كه "ا هي خواهد آبغز هه بكيرد سرمُ را در بالت نرو بفشارد كه دبكران نــنوند و اكر
 بمد از اندكى تألل نورا شروع كرد از راه احتِاط خانه را آماده كردن، و اورانت غيرلازم سوراخى بنهان، يا كالذأنا نابو دكردن بعد نكر كرد و دبد كه در حفيقت او و خواسر و خاله و دختر دانتشجو و برادر درازكوشتُ نبابد جندان واهعهلى دايتّه باشند. مبح كه زن اججير به نزد او شتالنت. او، بىآنكه ترديدى در دل دأشته باشثد،


 دارد با نه، الـا وثتى به خانه شاتون رسبد دير شده بود. عاريا ايِخنانىيونا يس از
 بستر برخاسته و هرجه دم دمست يانثه بوشيده (.كه ظاهرأ لبام نازكى بودد و براى مسرهاى فصل هيـ مناسب نبود) به عهارت جانبى به نزد كير يلف رفته بود، زيرا نكر كرده بود كه او لابد راستُوتّ از ديُكان است و سْيقت المر را به او خواهد كفت. میتوانيد تصور كنيد كه آنجه الين بيهار بينوا آنبها ديده بيود جه اثرى بر او كذاشته بود. جالب تو جه ايتكه ماريا ايليُناتىيونا بادداتتْى راكه كيريلف ييش از
 حتى هتو جه آن نطـده، به اتات خخود بازشتابيده و نوزاد خود را بغلز ونده و با آن از خانه بيرون شتانته بود. هوا مر.ملب بود. فضا را مه كرتته بود. در الين كو چهـ
 عاقبت شـروع كرد بر در خانهها كونتّ. در بكى از خانهـا اصلاُ جوابشَ ندادنلم در خانهُ ديكُ در بازكردن در شتابى نكردند. با بییبرى به خانة سوم رنت و با شـدت بسيار شنروع كرد بر در كوغتن. خانه تيتونى هـان سودآكر خودمان بود. ماريا ايكناتىيونا اينجا سروصداى بسيار به راه انداخت. مويه مىكرد و بىأنكه
9.F/juk




 اليكنانىونا جون ديد كم حرنش را باور نمىكنتد خبز برداشيت تا به راه خخود









تلفى شدهه بو2.
 كه عصيبتى به سرشان آمده البـت. خوالنـت به خلنهاش بازكردد اها بر در ايسثاد و
 نزد او نيست و آيا از او خخبر ندارد؟ زن برگست و با شَيو نهاي ديوانهوارثّ كو جه را روى مر كذأشت. آرينا براخخورونا او وآرأم كرد و بها آتبو لاند كه لب بيندد و


 رالو كرفته بود. اها مونخ تشدند الطلاعى از او بهدمتت آورنده او با خونسردى 2
 طورى كه یليس نتيوه كرنت كه دربارذ هامرا هجيزى نهىواند و صر از آن
(9.F / F

درنمىآورد.























 بودهاند كه با ندوين و توزيع اعلاميهما الرنباط داثته الست. اما اين هعدستلن كه



























 به زانو افتاده $;$
 و حتنى دلدازى داده بودند از ترار ععلوم بازيرسي مسه ماعتى طول كشبدد بود او

















 هـنُود كُفت كد سر مشقى أست براتى عمليات ديك, و شايد براى هعه واحلـماى
 حدس دريانته است "و آنها بابد أيز نككه را حتها در نظر دالشته باششند و تأكيد
4.7 / إياز

كنمد بر ابنڭكه مسنله داده الست و بهخوبي ميتواند در آينده در خدمت متامات و برأى جامسه عفيل










 اما جالب تو جه اين بود كه نيكلاى مستاوروكين را از هركونة شركت در جـمعيت مرى


 ستاوروكين دا با اين جنايت آلودد كند و در بند خود آورد اهـا اين كار به ساي



 صورت كنايه و چوشيله بِايان داد و "يخواست التا كند كه ستاوروكِن آدم فوذالعاده مهمى السـت و بسبار مرموزه و در ثـهر هاكسى از كار هالى وانعى او خبر


مىآمهه است و هيج بعيد نبست كه باز از بترزبوركَ بركردد (ليامشين اطمعينان داشـت كه ستاوروكين در بترزبورگ به سر میبرد) اما اينَ بار به مورتى ديگر ، در
























$4.4 / 34$
كواه روش் به اينكه از روى تعصب تربانى يكى سباستباز فزيبكار بوده است، و







 است. ميكويند كنرنامهاى با نام جعلى در دست داشثته و به أمطانى ميتوانستد
 الست و با اين هعه در چترزبورگ



 میدهد و حر نـهاي نادرست میزند و با وتار بسبار و دلى برامبد (؟) خود را
 نالكاجְنُكو كه ده دوازده دوز بعد از نرالر در بخشض دستكير شـد رنتارى بـــيار
 نهیزند و هُ كم نمىكتن آنجه ميداند صادتانه ميكويد و دليلى براى تو جيه اعمال سخود نمىترالـد و با تواضِ كامل به جحر خود معنر فل امتت. ميل دارد


 بكى از دادكاه و حكم آن نمیترسـند و اليز عجيب مهنمايد.

- 11 / شياطيز

 بالزانغه و دربارة اين مسمانل نظرى خاص ييلا كزده است، تا بالمن كه بمضى حتى



 بودند. برشی ديِك بدعكـي تِزهوشى و برجستک الستعداوهاي او را انكار نمىكندل الها او را كاملغ از واقعبات بيخبر مىدانند و بهطور حير تصانكيزى السير


 تخصوص حر نى ندارد.

 دزوزدواتى يِر بعد از فتلز دحترش به حالت كودكى بازانتادو الست... البته بك
 ;اتعبات عهدود ميكنم. والودارا جثت


تنها ماند. شبب بود 3 همه خسته بودند و به بستر ر فتند.






411 ,




 اشر افـزادة د.3س، كه با وجو2 تحصيلات عالى در الروبا به دستورذبانغ لدرسى

تسلـ جيندانیى ندارد:
دأريا بالو لو ناى عزيز
 من ثول كُ فتيد كه وتّى لازم ششد به دنبالتان بفرستم. عن دو دوز ديظُ از


 دوازدs هزلا ردبل هول دارم



 باى ديُر عـى
 شو هوم خلاص تُوم بینى جـسمانى، اخلاقىاڤش را شُـا مىوانِيد. ولى همهالث ثميز الست.



وجداناً در تنل زنم منصرم بعد از آن ديكر شما را نديدم برايى همين








 جواب شـما احتياج دارم جون بابد هرجه زودتر رنت. ري اين صورت تنها خوامم دفت.




من آنجا دوست ندارم زندكى كنم. بييُ از جان جاهاى دبكر.








 دوست دارم و از آن هم لذت میبرم. اما هم ايز لذت و هم آن بكى بسيار

تزد نبغون / IR1

حر نها را به جه ثصل میزند و جرا الين سوالهما را میكند و نُمُان و كنجكاو
الست.
 *مباد كه أز صمليب تو شرم داششته باتشمر"
 450

تيخنو سر بلند كرد
كه بسيار مى.بينيم،
ستلوروكين خنديد كه: چو من بقين دارم كه ابن اعتڤفاد را زابل استرامتر از بیاعتقادى كامل هیشـشاريد.
تِيخون آثـكارا با لحنى نشلطمند و با سـادهدلى و در عينحالى با احتياطط و نكالنى به ميهعان خود نكران جواب داد: هبلة. الهاد كامل. فابل استرامتر است از بىاعتنايُ به اين جور مسانل كه در جامسه دبله میشود.
 - امنكر كاهل هرجه باشد بر بلكان تسالى بر آخرين بله زير مؤهن كاملى

 صور تى كه آدم بااحساسى بأيد. --
--

 روسىاش را داريدهه تـخون كفت: غميدانم كجأى آن است!؛

- גمىنوانيد از بر بخوانبد؛ بخوانيدله نگاهش را نوراُ فروانداخت و و دو كفـ دستشُ را بر زانوان نهاد و با بیصهرى آهاده شد كه كوشى بدهد. نيخون كلمه به كلمة متن را از بر خواند كليـاى در لازدكيد بنويس كه اين را مىكويد آميز، شاهد المين و صسبيق كم ابتدالى

 خوامم كرد. زيرا مىكوي دولتهند هستم و دولت اندوختهام د به هيج
 سناوروگين حرن ار را بريد كه: پكافي است. مىدانيد، مز شها را خيلى


 را نيز در يكى از همين حملات بر زبان آورده بود. به هر حالل خود انتظلار ندالشت كه جنين حرنى بر زبانس جارى شود. سكوت بيش از بكى دنيفه طول كـشبد
 كفت: هاوقاتت تلن نشوده
متاوروكين لرزيد و با خشـم ابرو در مم كثـيـــ
 تيخون مى خواست جيزى بكويد الما ستارروكين با نكرانى تو جيهنايذيرى به ميان حرنش آمد كه: هشما از كجا فرض كرديد كه من حتمأ بابد اوقاتم تلغ شود؟

 نكر ثـعا درباره طينت انسـان تحقيرآميز است. اككر ششصص ديطرى به جالى من بو2
 است. 3لى شها آدم عجيبى هسنيد. بكى جور ديوانغ مقدس....
|F| / / /
ثيوسته بيشنر و يبشتر عصبى مى مـد و عجبب اين بود كه ديكر مر بند حرنهانیى كم میزد نبود.







 نيست... راز نتط در تخيل شماستره تيخون با نكامي. نافذ در او مينتكريـتـ


 هرجه در دل داريد بكويِيد
- 





, آن را روى ميز نهاد.





$$
\begin{aligned}
& \text { نزنيد و وتّى آنها وا تا آخر خخوانديد هـه جيز وا بكريِد... }
\end{aligned}
$$



 خواندن نوشَه شـد.

## $r$




 "ميكند"

 غلطها نا اندلزها

 الورات داعية نويسندكى نداشته است

استغبال رويدادها میريم
 بر روح اين آدم مسلط بوده المت. به يبعارى میماند سخت دردمندكه دانم در

نزد تنغون / Trr


 وضي نسست. فكر اصلى اين نوشته احتياج وحشتناك و و صميهانهابى المت به




فتط در ذهن الوست".
 است. هرجند كه هدف نويسنده آثكارا نماياندن اين حال نبوده المت. نويسنده






مى آبد و جامعه را به حالش مى دخراند
 جامسه. مثل اين است كه نويسنده بيصبواند مى خواهد با با دشعنى به نبرد درآيد
 كرده بود جز جيزى نظير همان كازكرفنت كوئى استاندار نبائـد، منتها به شكلى




 الز اندازو از جربان طبيعى مطالب سبقت كرفنم. درستتر از هعه آن است كه به

المل سند هراجعه كنيد. اين مطالبى است كه تيخون خواند.
" ستاوروكين اعتران مىكند."
























 را با وو مسه عمارت تديمى ديKر خراب كرده و در جاي آنها يكى عمارت نوساز و



 بنهرههاى اين اتأق در كنجى رو به حياط باز مىشـد. عاجرا در عاه زونز زوى داد. بناي عهارت رنگ آيى روشن داتشت. يكى روز قلهمُراث مز، كه اصلأ به دردم نمى خوزد،
 دخترش را سر اين تلمتراش نافابل كتكك بزند. او, تازه مـر طفل معصوم دادزده و



 بهعمد ساكت عانده. و اليز را به خاطر دارمه زيوا آنٍ وتت بود كه اول بار خور







19PF

ايستاده بودم• بلكه با هر ضربه به وضع عبجبى بيصدا هت میزد و بعد ايز
 بانت سن قلمتراسم را روى بسترم بيلا كردم. لاى ملافه رينهان شـده بود و بیى آنكه

 حس كردم كه مرتكب رذالت بزركى شدوام و از اين اححامى لذت غلصى بر.مٌ







 مسؤوليت اين جنايات را از خود سـلب كنمن. بعد دو روز صبر كردم دخترك وتنى كريسهايش را كزد خخود را در لاكى


 را خاطرنشان ميكنم زيرا در اين دالسنان اههميت بسبار دارد... بسد از اين ماجرا



 خوب به ياد مىآورم شن در اين منجللاب كناه براى خود خلوتى دانتتم. البتد
















 نه، الما برايى بيداركردن احساسات جيناي









 كرد. بسيار آرام. عادت دأئت كاهى زم










 عاثبت ناكهان اتفان عجييى التُاد. بدقدرى عجيب كه عن هركز فزالموش نخواهعش كرد ; مرا به حيرت انماخت. دخترك باز بازونش را دور كَكردن من حلقه كرد و

 بد اين كو جكى برأى من ناخرشايند بود. بهعلت ترحمى كه ناكهان در دلـ من بيدار كرد....
اينجها يكـ حفهحد به باياذ رسبد و جملa ناتمام مانده بود.
 اين اعترافنامد روى مم بنع برگى بود، يكى برگى در دست تبخون بود كه تا
 ستاردوكين شانده بود و ستاوروكين كه منتظر نگاه يرسان تيخون بود بود نورأ بانى اوراتق را به او داد. تبخون ورف بعدى را نگاه كرد و كنت: هابنبجا جـيزى انتاده امت. ده، اينز كك

نزد تيخون / 1r1
 ستاورزكين با ناراحتى لبخندزنان كغت: xبله، مفحتذ سوم المـت... صفحغ دوم عجالثأ مسُمول سانسور امستدري







 بودبد.



 روانشنامبي ينش آمدهر



 بخزانِد. و.ـ الز همه بهتر اين است كه اصهلا به بن نُطاa نكنيد...a و بعد به نبهوا
 تيخون بسسرعت نطاه از او بركُفت و برك سوم كاغذ را بردانــت و اوران آن

/ AF.

نقل شمكنم:
 نرميلـه بود. آن دوز صبع خِيلى سرخوشى بودم و نسـبت به همه بسيار بهربان و








 شب كه شد باز واهعه برم داشت. و اين بار بهتدرى شديد كه تابل مقايسـ



 خو دم را مىكتته. اما احساس هئكردم كه لباقت مرك را ندارم. البته بد اين دلبل




 را خواهم كتثت و دشنامش خواهم داحـ مهم اين بود كد كينهأم نسـبت به او از

|F1 / تزد تبينون



 نفرت از دخترك را فراموش كردم. ديكُ مبلى به كثنز او ندالشتم. 3 الئ عـان



را به كلى از ميان میبرد ستي احساس انتقام و آزردكى را. نزديكى ظهو از خواب بيدار شــدم، الما حالم نسبتا بد تبو از بادآورى تـدت وتشت كيشّبم تعجب میكردم و شرم داشتم از اينكه خواسته
 آبار نعان خبابان كارااخوايا الحساس احتياج كردم به آنبطا سرى بزنم. يادم مىآيد

 هعان خدمتكار مخصو ص بانو بود 3 بكى بـاعتى بود كه آنجا منتظرم بود من اين دختر را اهلغا دوست نداشتم بهلودى كه با ترس آمده بود كه مبادا الوتاتم از آمدنش تلز شود. او عميثه با عهيز احكـاس بيثّ من مى.آمد. اما من اليز بار از ديدنش بسيار خوشـحال شمدم و انين عكسلمـل المـل من از خوشمي ديوانهأي كرد.




 وتَى هن وارد شدم بهعكس آن بار خود را پپنهان نكرد ; نرار نكرد. ابين را خوب

غ / ITY
 لاغر شُـده است و تـب دارد. با نينا مهربانى زياد كردم بهطورى كه با خوتـهاللي

 از










 غذابم را در يكـ دستوران خوردم , درمست ساعت ینجودبع بركشتم به
 كسى در خانس نبود. او در دختخوابِ مادرش هشت باراوان أفتاده بود و ديد كه من





 بهتدرى برد كه خوثـحال بودم كه اول او به سراغ مز آمد. والى كه اينها عـه









 همان دور مرا ثهديد مىكرد. در اولبن للحظه اين مر تكالزدادن أو به نظر مر


 بالا يردد بود و تكان ميداد و به سرزنتى مر مئجنباند. من با احتياط بسيار و به





 شده نال كار كنده شود.

















 كسى برخورد نكردم حالا هم كد باين میر مروم



 2ا با دقت به خامطر مىآورم.







مىنخواست از جا كنده شود. آن ونت برخاسنم و كلامم را بر سر كذأشتم و







 خلال باثد كه تا جه اندازه و با جا جه روشنى بو نوانى ذهنى











 بادم مانده است و براى مز اين علامت آن است كه سرحالد بودم و راضى ر
/918 /94الطيز
 ميدانستم و كاهلأ آكاو بودم كه آدم رذل و ترسو و بيغيرنى هـستم و از آزادی خود







 از تيد خوعه و بدى آزاد شُوم خواهم مرد. الول بار بود كه به امين آكاهى، به
 جّا

 بِنجاه سال.
 رميد. نزديكى ساعت يازدد بود كد دختر مرايلدار عمارت خِيابان كاراخوايا از


 الشال او در ايز كو ته موأتع مىكنند. جععيتى هم جحع شده بودند و هليس هم آمده
 عىشود كفت كد به من كارى نداثتند. البته يكـ دو سوزالمى از من كردند و اين



Mrv / نزد تيغهز
كردند و مز ككتم كم مادرش كتكسّ زده بود اما سسنلة خاصى نبو2 و امعيتى
 تال موضوع كنده شـد







هز بنّج روبل به او انعام دادم رم














 ميگسارى نبود. اين ازدواج در آن روزها صورت كرفت و در آن روزها مشاعر

هن هنوز توالنايى تميز ندأثـت ؛ اين بسيار مهم است. شُهود تقد عبارت بودند از



 نشكيـتماند هر جند كه مز ڤصد دارم موضوع را أعلام كنم تا همه بدانند. حالا



 خواعم






 دختركى روى أز بود و اين دختر شباهت نوتالعادها بی به مانويوشا داشت





 يادآورى وهايع كذشته همينـه براي من ملالآور بوده است و مـن بهعكبِ ديكران

نزد تبنوذ / 184






 بكى هتل نشانم دادند. مجبور بودم بیانم. فطلار بعدى ساعمت بازده شمب از آنبا




خواينى ديدم كه ابدأ انتخارشّ را نداشتم زيرا هركز ابن جور خوامب نديده



 آن شـدم حتى مىشُود كفت به موزه رنثم تا آن را بيينم يا سحت برأى ديدن آن به درمدن سغر كرده بودم. عمين تابلو را به هخواب ديدم الما نه به صورت بكـ اثر هنزى بلكه به صورت ماجرالمى واتعى. راستُ بهدریتن نمىدانم جـه به خواب ديدم. انظارى درست مهان صحنئ



 " كعر طلابب"، را مىيبند



























4a1/ / نزد تيهون



 غروب غرته بو دـ هيز تيزى در دلم ثرورنت اين بود شرح أنهِه بر شز كَذْتَه بود.

 لحفلهأى او را زنده ثيديدم

 كو جكشّ را به تهديد بالا برده بود هركز هيِ جينز برايم الين جور عذالبآور نبوده است، ناميدى ترحمانظطيز طفلى درمانده و ناتواز كه هنوز شعورش توام نِلنته






 بلندكردد، آن هم درست در آن لحظفه، نه هيش و نه بمد از آن، در مهان دثيقه , آن

 ديوانه ثـوم، حاضهر بودم تم را به هزار ثـكنبجه تــلبم كتم كه اين اتفاق: آن زمان



نيست. جونز از آن روز به بعد هر روز اين نصوير در نظرم میآيد و من يقين دارم

 جلو جشُمم ظاهر عمشود. ولى او نيست كه ظاهر ميتثود، خود منم
 المت. وای، الىكاش مىتوانستز يكى بار او را آنطور كه بود واتعا بيبنم. دستكم




كه... وإى جه رؤياى اححمانهاى! مركز شخنيز جيزى نخوا اهد شد.












 مى آمد. وسوسهاى عجبب در دلم انتاهم بود كه كتاه تازهاى مر تكّب شموم و آن ايز
 دبكرى كه تقرياً هده جيز را به او اعتراف كرده بودم و حتى كفته بودم كه زنى را

كه مىخوامم بكيرم ابدأ دوست ندارم و هركز هيجيكــ را نخواهم توانــت


كردم. تازه ابين كناه نيز مرا از دست ماتر يوشا خلامر نمكرير




















نيكلاى ستاوروكين


 نهيكرد بحشّم برداشت و اندكى مكت كرد و بعد با تردبد نکاهى به او انداهخت.



 اين را كغت و برانزو خخت و ساكت شده خخواندن بكنم به صن هشتدار داديد.

 خخيــتـدارى نعىشد. در اين خصو صى خاملر نشان ميكنم كه بىعلت نبود كه در

 عىشيد

 خود دست برنتخواهم داسُت. و با لبخندى كج سخنان خود را با اين بيانت بايان داد: هتو جـه داظته باشيد كس من با المن عبأرت، ابدأ تمهد ندارم ماعرانه يا ناشثيانه. ـ عر جور كه مياخواهيد

نزد تبهغو / 100
 انمررإف بكابـاليدده


 بالآتر از كار جسورانه و عجيبى كه شـها تصد كردنش را داريدن يعنى ثـكنجة

$n\left\{\operatorname{Sin}_{n}\right.$
-


 تدزیدن.









 بود بز زلا نياوردند. مثل اين بود كه هر دو اين صنهـه را از باد بر.دء بودند



خود حيرنزده به خخود آمد و با بريشانى بد تيخون نگاه كرد. ناكهان لب زبرينش
 حريف را به دوئل بخو اند.

 من خواميد زد و من براى هعين به اينجا آمهمهـ تيخون نگاهـُ را به زير انداخخت و با تأكبد و حتى مينتود كفت با جرارت









 داريدك،

- "من شرم دارم؟"

 -

 كر دمايد. مئل اين الست كه به وضع روانىتان مىبالبد و از مطالب بسيار ناجِيز

TAV / /نز نبنغن


 سبكـمغز كرده امـتـ،


 از ديلن صورت خيالى, دختركى كه در آمتانغ اتاقتان ظاهر مىشود با ظدت

 بايد شرمسار باشيد. از سنتدلىتان نصن لر تكاب جنابـت بِا از بزدلىنان كه خود
 كه حركت نهديدآميز مشت دختركى "مضسك" نبود بلكد " مركّار" جلو










 زبانش بريده :ود و اين اسباب نعجبط شد تيخْون با نگاهى نانذ ار را هينكريسـت.

19A






 الز نيرз




 مسر"ول اهمال خود هستم يا نهج" يعنى مسوْوليد. وجود وسوسه در دنيا ناكزير





 عمى آيد.






زُد نبهنوذ : 101
 -

 سادهدلى زد كد ستاوروكين نگاهى به الو كرد



 , كفنت و ناكهان ماكت شـده
تيهغون با سرى به زير انككده در اناتّ تدم میزد. ناكهان يرسيد: پو ايز دوشيزها زֹديد... حالا كبأمـت؟ه
-
دوبازه ساكت هاندند.



 as احـــاس هعدردي كنتد




/ /F.
 كـتأخانديشي به ذهنم رسيد و. شايد در يكـ لمظهة خشمه مروغ نوشته و مبالغه كرده باشم...ه با خشم حرفت خخد را بريد و باز متل لحظهالى بيشُ برانروخـت

; نكة مسمع معملوب شكسته را برداشت.



 مركز نهواهيد شناخت، و حرنى هم نزنل , بعد از خواندن ابز اعترانات



 به او كردانده به آهنُك نجوا به سرعت الزود: ״و اكر مــا هرا عفو كنبد اسحسامى

-


 خودتان، راستى راستى خيال مىكنيد اينها حر فهاى خوبى الست؟ه از روى غبظ خندبد. ناكهان نكاهى به اطرافـ خو2 انداختت و, كفت: עمن اصلذ نمى انم براكى


لابد بيست و بنع شـش روبلى میشود.ه



نزد تبغون / 4 |
 روى ميز كذاشت. و با غيظ دمالفزونى اغزود: xالر خودتان نمى خواهيد براى

 عنتفر بانثنـله.

--
 اورآق را ستها منتشر مىكتم... معى نككيد مرا عنصرف كنيدع و از خود بى خود


 *
تيخون نتوانسـت جلو زبانشـ را بكيرد و كنت؛ (اخندوشان رالـه؛
 مىدانسـت دربارن آن بهتر صىود سـعوت كنـد.





توضبيهات او كار را خرابتر كزد.
-


بحث مىكند : مجادله. مردم حرف هم را نعىههند. درست مثل زمان برع
بابلـ....
ستاوروكين حرن او را بريذ و گنتت: ااين حرفسا همه بسيار كسركتنده

ثيخون معطل نشـد و به اصل موضوع برداخت: هتازه به هدفثان نمىدميلـ از
 به مُما خواهند كفتى. از اين كذنـته متتحير خواهند ماند. كيسـت كه علل حفبقى
 "مىترسند. با ناراحتى با ايز جور صداتتها روبهرو میشوند. از آنها بيزارند و

 مسخره از همه آسانتر الست.هـه

 مادتانه نيـتـ. فتط برايى رعايت ظاهر، البنه من از الشـخاص رويُندل ز








 ستاوروكين با اندكى


تيخون كفت: هباور كنيد. مز با كتنت اين مطالب از خود فياس بمكيرم و كارى بد مردم ندارم.




















 يكانكى خواميد رسيد. واي الكر ناب آن را دالثته باثشيد!ي






 تبخون حرن خود رابه آخر نرساند.



 يسهبد و از ثكل انتاد.






 كغتى اليز سخنان بيإرادة او بر زبانتش جارى شود انزود
 هـ
 وجد بـبار كفت: هاكُر باور داريدكه میتوانيد خود را بيخشيد و فتمط از راه


كه به خدا اعتقاد نمار.يد؟، سثاوركبن جيزى نئغت. - -


 هميز ككاب نوشُته شـدهاهـه و به انجيل الشاره كرد.
 بتوانبد بيش وجد







 را به تندى نروانداختـت










 ستاوروکين همبجنان كلاه در دسـت نورأ او


-

 بافى هحيز ها را... نيكلاى وسيهوالودويّ الخم در ڤم كرد و بيلا بود كه از اين حرف تيتخرن خو شـّ نبامده امست. " -
 احساسى دردناكى در سيهاي صتاروكين ظلامر شد.
 امرار نكنيد. اين امرار شما فايدهاى نلارد... و بهطور كلى ايز. كُفتوكوى ما دارد غير تابل تحمل مىشوداه و با رنقارى عمنىدار در مسندلى خود دوى كرداند. نشويد. شما عفيده مرا غىى
 هـ نتوانيد پايدارى كنيد خداى بزرك نلاشتاز را ناديده نعىكذارد. همد جیز در



SQV / نزد تَهْوز
 نيكلاى وسيهوالوهويج ساكت ماند. -

 خود هرده برداريد و دسواثـان كنيل و از اين نبرد بيروزهند و آزاد بيرون آييل...يه


 از دلان برده أست. من توجه دأرم كد شغها مبل دإريد مرا به دام اندازِلد... البنه منظو رثان بسبال برُركُمنتانه المست و محركى جز انساندوستى نداريد. شـا ميل



 السـت كه با مهارت با حر ذهانى خود بر دل من الثر كذاريد و مرا به ايز كار اغوا كنيد و خبال هيكنيد من خودم هم در حميفت جز همبن ميلى ندارم و نقط نگُران ظاهر كارم تا به امرار شـا تسليه شوم ايز. طور نيست؟ يقين دارم كد اين
 لبشنند كع شـبطنتآ ميزى بر لبئـ آمد.
 ادأمه داد: هنه، ثن قصد نهادن ايز بار را بر وجدان ششما ندارم. مز به الستغنار ديگُرى نظر دارم †يرى مىشناسم كه اينجا نيــت اما در همين نزدبكى ماستـ. مرد
 شتما نصورش را نمىتوانيـ بكنيم. او خواهـش مرا خواهد هذيرنت. عز اكر اجازه بدهيد مشكل شها را با او در مبان شخواهم كناثمت. برويد مريد او بشويد و ينه

شش سالى، تا هر ونت كه احساس كرديد احتيأع داريد، از او اطاعت كنبد ريش



 شَدهٌ بود.
 مريد اور باشبد لازم نبـت كه الاعاءت خود را از الو آشكار كنيد، بلكه زندكى عادى خود را بكنيد، مثل حالا...هـ ستاوروكين با يمزارى كفت: لابس كنبد ديكر بدر تيخون؛ه و از جا بر خلـست. تيخرن هم بر خاست


 نمابيان شـد ستاوروكين به مست او خيز بردائت تا او را نكّ دارد دارد زيرا به نظرئر
 نيخون با صدايى كه تا دورن جان او نفوذ كرد با اندوهت ستخت ععبق كنت:



 ناراحت نباشيد.
 بيش از أن اتدام بزرگّ، در جـستوجوى گُيزگاهى، شتابان دست خود را بد

نزد نهنون / 191
جنابست تازهالى خوامي آلود و اين جنايِت را فقط بواى آن مر تككب سنواهى شُد كه
الز انتشار اوراتَ، كه سالا ايز جور بر أن أمرار دارى اجتتنابب كنى!
ستاوروكين از خشم و وحشت لرزيلـ



## نقدى بر (شياطين)" <br> از

كانستانتين ماجولسكى,











 فتط تا بالى صور ت عى شرح و توصيف زندكّى امريزڭمـان نيست.ه
بنابرابن داستان داستايفسكى توصيف يكى تـهر و تصوير زندكى ساكناز آن

نيست. او خود مىكويد كه راوى رويدادهايم المت كه ناكهانىاند و كسى




 نامدهايش بد مايكَـ' اين عبارت جالب















 ابستأست و ديكُكى يويا.

[^4]MVT / نهي بر شياطيز




 آرايش بانته الصت. اين مركزيت تهرشاز داستاز و آرايش آتمار كو جك






 داستان عادر جـسعانى او، واروارا هترونامت كه رابطة عصينمينى بيست ساله با









 تبامىاش امحتنابنايذير الست. بعد لز حلقة هحهار زن حلقش ديكرى كرد اومت هركب از جهار مرد: شاتو ف، كيريلف، بِو تر ود خاوِينسكي، و شـبُكانيو نـ در اين


هدار تمرير ناوست (ذهن :جوينده و بيوسته ناراضى و سركتى) جايكزين تصوير
 والبسته به زندكئ اوست. همه انديشههأي إويند كه در و دحودي ثـستقل عثبلور







 روى زمين رهاكرده الست: ويركينسمكى ز زنش، لیبوثين، لبيادكِن، الركل، لِاسشين و جند نغرى از هاهالى" عركز المتان. سر انبام تزلفكه المتاندار و هحنبرت نويسند؛


 اعهال 3 تناسبب نقشها يديد مىآيل. ــمالغهاى اين دوائر هنه روى به مركز







 تغلاهر اين سوداهايند. درونمايه : صورت ظاهر از هم جـدا شدنى نيستندـ تلاشي

شيخصيت، بلوا در مركز المتان، بحران روحانى كد روسبه دستخوش آن بو2، دوران

 در عرصن جهان و هعن مردم كلبت دارد.




















توشينا، با نامزدش ماوريكى نبكلابوايج، ماربا نيبو فیييونا با برادرش لبيادكين و















برمى.جهاند. اين شـكرد نكارش يوياينى اوست.

 توضبحات نمايشى طولانى و رسوالیهالى نكازدهندها
 شده است در برابر بانوى خود هارْك مينسازد. لبيادكين به كنابه از بيآبرو شدن






نتُى بر شُبالطين /











 شاتو فت و سبسِ لِيادكين و خواهر او مىدود. مبيلى شانو ذـ بار اولى اسـت كه او بر
 دوم الست. صسنش ملاقات او با زذ لنكُ به وفع نجيعى بِايان عمىيابِ. ماربا
 تو!
 سومى كه متاوروكين مىخواهد بر دوشَ بكيرد نامونق از كار درعىآيد و سناوروكين از جلو صحنه عفب ميرد و جايش را به بدل خود بيوتر ستبّانويج، مىدهد, لمن دامصتان تغير مىكند

 نشان مىدهد. امتاندار را به بازى مىكيرد و طرن عـحبت و اعتعاد و سوكلى زنـى







 قزينه صصنه كرو هى الول در مالذ واروارا بتروناست. اولى بكى ترازدى خانوادكي
 دارتد و دوكانكى شخغسبت او در تضهاد آنها منعكس است. ترالزدى تآهرمان كتاب

 اما اين ندامهت كاذب نانرجام میماند و همين آخرين ضهربه را به او وارد مىكند كه كشنده الست. از اينجا جريان ععل در نعايش تغيير جهت میدهد و بم جاى

 عهومى كه برأى كمك به للكانْ ترتيب داده تُده است لبیادكينع كارمازينف،
 طريقى دسوانيى و جنهجال به با میكتند. اين وسواميها با رسوالجى بزرك مبلس


 كارد فيدكا، زتداني نرارى جان ثمدمند. ليزا توشينا در نزديكى خانة سـعلهور آنها







 دنياى بزرك داستان با اين همه بازيُرانت و ايز همه رويدادها با هنرهندي



 هلاتهبرانگيز است. حركت در داسنان بابِ خوانيده را المبر خود سازد و
 به شُركت در آن و هعراهى با آْرينش آن دعوت ميكند. فماليت ذهنى سخواننده


 بعد از اين تذكر هاى راوى جديد مىآيد: هآيا او آن شبب فرا رسيلبن آزمون مغظيمى

 شانده: الست. واروارا ششرونا مىكوشد كه اين معها را بكشايد د به راز آن ليه بيرد

 حدسها سردركم عىماند و از اين طرين: تو جه ما را به مسـنله برانكيخته مىدارد.




بيونر سنهانويجِ روابط ميان سناوروكين و زن لنُّ را شرع ميدهد. دروغ تازمانى


























4A / / شا
 مأمور مخفى را به عهده مىكيريه. داستايفسكى در دنتر ياددأشثشهأى مزبوه به

 داد... بايد او (نيايف) فُ را در بر ده دالشت و كمكم با خضطوط نيرومند و هنر عندانه
 آكاهانه الث تضهاد نورهها ايجهاد ميثنود: صورت قهر مانان اصلى دإستان ميان







خاصه تنوير دوكانه نهغته الست.


 جزه آن ترازذدى الست. هعه الدناص نهايشّ كه در توازّدى كلى شركت دارند





 میكر, است





















 سبكـره كه فرزندى (ييوتر) برايشر أورده المتت، ايز نـر



IAT / تلحو بر شِياطير
اليدهآلِسـم آلهانى بو2ه السـت، اما بز; شينفتهوار افلاطو نى او به واروارا جترؤنامت، كه بيست سـلى به طلرل مىانمجامد و

 راستين و الهابيذير الست ; هـامنگى جهان را به احساس دركى عيكثد.


 اما بندi: خود فيدكا را در تملر مىبازد. بىبايكى رؤِيافى ثـاعرانه با طمنشالى كزنده يیان میثود. ور خاويثسكى الز برلين به واروارا چترونا نامه مىنويسد:
 المت، الما فنط از حـث لطانت و الحالت و موسيفى ثراوان و شادمابههناى
 سـكستين. يكـ آنــان روشنانى، جاكى جالى با تيغ تاريككى بريله...، ناسازى و تضاد





 انتاده آتش بيزارى و دليرى و احساس نكاليف در تبال جـامسه روشن هیشود و با

 هبين وجهرة خعيف را برمىگزيند و ـحت بلند كردن انگشت اتهام به روى نسل

1. مز يكى انكلم ر جز ايمِ هيع.



























RND / نمكى بر شُولطين

 "





 خانه كردهاند.. بله، در اين ووعسيهأى كه من همبشه دوست داشتهالمـ. اما نكر














 عدم بفر ستد؛ أكر خدا بامُبد من جالويدم و اين شرح ايمان من اسـت.ه به اين شـكل
/ 4AP































 تعأيد بلكه از محيث صورت ظاهو نيز با نوِيستده شباهمت دارد. هنكاهي كه ستاوروكين با لحنى نرم و ير عهر به ماريا نيهو فىييونا میكويد كه پثه خوهر و نه


 كفتركوى مسلهي كه اعتفادات خود را زير با نهاده با شاكزدى كه از خبانت








 ميكِرد
 آخر ععر كونى زير تهنتهسنكي كه دوى آنها انثاده و نيمى از نالب آنها را زير







 احساس مهكردهايد نكر تازه





 با مم روبرو شُدهايم. لین آتايانه خود را كنار بكذاريد و به زبان يكـك انسان با من






 عيكويد: چمن بد خدا ايمان خوامم دأشت.ه اين كختوكو نفطن اوج تراذدى مـانوف امت. او نمايندهُ نكر تدسى بودن روسه و توبجه خاصص مسبيال به آن است , خود هنوز به سخدا ايسان ندارد. اين انشتان عيان ايمان و شك تقدير سياد او را تلم موزند صسحنه ميناه تتل ار در


نتده بي شيالطبز ! 919


























-19 / شياكثلـن




 آن با نالهداى محتضيزان و فريادهاي تاتل و هذيلن ششاعرباختُكان آتشكار

مىكردد.
 تار بكـ
 تاريكى به نظر ميآمدند. تاريكى به تدرى بود كه تعيز دادن اششـاص در دو ثدمى

 بود. شمز و نيمكتهمانى كه زمانى در الين غار كذاثته ثـده بود عدتما بود بوسيله






* برسـد

 جند بار تأب دادند ; در آب النكندند. صدأى خفغهاى بلند شد كه مدئى ادامه داشثت، به اين ترتيب بشير. نظلر كردء بودن روسيه نابيود شد.


نغدي بر مُّهاطين / 491
آز الست. او نيز جنبهُ يكـ انديشّه الست و زير تخختهسنگى كه خردش كردد السـت به
 امبت و ريأْهتكـ، كه نكرشّ تغيبر كرده و به صور تت اراده و مودا درآمدد المـت.

 عهندس راهساز جوانی است. اندأهى باريكـ و عثناسِب دارد با موهائى سباء و
 نكر الست و حراكنده حوامت. حرنزدنشي نأبيو سته الست و با نزاععد نحو زبان





ايدهآليهـى ذهزانگّار اسـت.











 عرنانى و يكى نتبجههكيرى منطقى. ما از دانـنان البله با اولى آشناييم. كيريلف
/ 1 /












 شود. در ايز بنج دقيته من تهامي عمر شغود را میكذرانم , آمادمام كه نعام ععرم







 حال غير تابل ترديد المت. شامل بشارت سعادتت آيندء است. بشارت مـلطنـت آنى
 آبنده و ححال در هم مىآميزند. واتعيت و آنـكارى ايز جلروه جديد وجود ائ را


SNT / نتدي يو ششياطين



 منهبى را ناتوراليـــم عرنانى ناميلد كيريلف نيز عثّل عيـيكين زندكى و دنيا را به عثتڤى عميز 2و سـت دارد. بار دبكر با نهاد زيبامی جهانى كه در آثار دلمستاينـسكى مكرر الست ر:برو میشويم اين نعاد برك درخت الست. كيريلف از مساوروكين "میبرسل: هديدهايد





 صهنههاى شخالى را مىبينند جهان را سرامر زيا و همة خلوّ خدا وا خوشبخت

 ههين هعه هعين الست. ههين!.. ناعادرى خواهلد مرد و دـختر زنده خواهد هاند.




 كه میتوان خوب ب بودن را به عردم آمو خـتش به آنها باوراند كه خوبند و زنذكى


/917 / نمباطنز
جسورانهنر المت. حقيقت دل و حقيقت ذهن در آكاهى او با هم در ستيزند و با هايز دو انديشه متضاد زنده ماندن ممكن نبست.ه دل إو در حالل وجد و خلـسه





 اينها بهتت زمينى را بد نمايش چليد و شبطانى مبدل كزدماند. ايز نريب شمان


















تعتى بر شُهاطمز / 110

من كتـتز خودم استت.. اول بار در ناريج جهان نتها منم كه نخوالستهام خـا را





 تفاوت حيرتآَر همه در همين تفاوت در ترتيب تسلسل خلدا و انسان السـت.

 ضدخداهي مىكيرد. آكاهىاثش به منشأ خدأهى جهان او را به انكار آنزيدكار راهبر است. اما ايْن انكار صورت بدل عشت صبرىنابذلير به خدامت. اين منكر خدا اعترافـ ميكند كه: هدر تمام طول زندكىام خلما عذاب داده هرا!ب دلشّ انككار خدا



 نالميدى 3 وحشدت دلى ثؤمن كه از چجيره شدن بر الهاد منطقى عاجز السـت.


 زندكّى اينها!





فيلسوفى هنرمند امت.
دو حالت متضاد آكاهى كه در ستاوروكين به همزيسنى رسيده بودند در شيخصيت دو شاكردش تظاهر كردهاند و ترارّدى شخصهى هر يكـ از آنهاست.

 در همان وتت و شابيد در همان روز دل اين كيريلف بينوا را بد زهر الهاد
 به ديو انكىىاش مى انداختيلهه

شاتون , كيريلف نرزندان معنوى ستاوروكيناند. حاله آنكه يووتر ستوانويج فرزند ناخلفى استك در در مرحلهُ جنينى سقط شـده است. ار در سطلع بايين هستى است و در منجلابى دستخوش آنشوب نرو رفته المت. دو غرزند الول دو روحاند



 ابدنو'ؤبكى او را به شخص ديكرى، يعنى شيكاليوف منتقل بـازد. الا با وجود اين تخفيف صورت شـخص انقلابى رابطة روحى او را با كيريلفب نظربهيرداز










مختلفع بيان مىكنند كيريلف عالىترين جلوز آن را انتغاب مىكند و غخود را


 ور خازيتـكي هفهوم اراده زا به زبان اتدام مباسى تربیه مىكند. شعار غمعه كار

 حر نظر داستاينسكى سوسباليسم و انفلاب تتيجة طبيعى الهاد است. حهورت ور خاوينسـي با خطورطى كاريكاتوروار و خشّن دمس شده اسـت. او از نظر كيرِلف نيونگكاز و توطنهساز سياسى رذل و نامرستى المـت. ثـاتون الو را
 ور خاوينسكى در خارج از كشور با هانترناسبوناله شريوط میشود و در روسبه





 هبتذل دسيسهباز با احتياط بسـيار رلز خوو وا حفظا مىكند ستارووكيز با بيانى

 وايوان تسارويويجه به اين هرحله میرسد. آدم نو ملنهساز و دغلباز ناكهانز به مـاعرى الهاميذير مبدل مىشود سخنان ديوانهوارش دربار; بلوا از شوقى عجيب شعلهور الست و با عشفى سـوزانن به صتاوروكين التعام مىكثد. ستنان از شـعر



كع خود كامى به اين معنى واتف نيستيد... من زيسايى را دو ست دارم من
















 ثيُيطان الهام مويديرد. روح تهديدكر و فترتمند ناو جود از زيان او سـخن ميكويد
 برمىأبند.







او وأيوان تسلريوثه




مهين ثـكست نهثتـ، أسـت.
ضبن تقرير دالمتان از صوردت ييوتر متهانويِي صورت مككل. اوء يصنى




 غير طبيعى بود. دراز و بهلز و ككنت و بسبار از سرش بيرون زده. ديدار ايز
 كه ياددالتـتـهاى خود راكه دنترى بود با خخطى بسـيار ريز مياهتـده بخواند. او







 عملى میشود. نكر نظربهيرداز پدرازكوش" يكجا به افنساندأى كه ايوالذ كار الشازوف میبردازد عنتقل میُود.




 عكهل يكدِيكرند.


 امست. ستاوروكين اول از دور ديله هیشود، طرحوار و نامشَخه, راوى كودكى و








 خدمت نظام رنت و بايثـ به مبالـس امشراف باز شد و ناكّان بثاي شـلتانت را كذاشت هنانكه دو بار در دونل ثـركت كرد و از راه مجازات به بابة مـربازي

 نظام كناره كرنت. بمد با اوباش لِنزار جترزبورگ محشور شد و شـبـ و روز
 كه از كُذتْتة او. داريم.| سه مـال بِش به شهر ما بازآعد. راوى از هيانت فلاهر او حيرت مهكند.

نفد بر شباطليز / 1.ه
 بودم. بسيار شخوشّلباس. بود و صحركات و د فتارش به كسى هىهانسـت كه به وعايت










 كوّ استاندار را كاز ميكيرد و ايز كارها را از نز ط هلال ميكند و ابدأ از كار





 شهو ظاهر میسّود و رلوى بار دوم صورت ظلامر او را ايزطور وحفـ ميكنم:



























 الست. هزاد او حاصل استت. ستاوروكين ما را به حيرت مىاندازد. ما ثيفنة
 مكتـد در تسمت دوم، (شتب) نـايش وحــتآور ششخصيت مركآثنـنا نهرمان به


 بحوزابلد، الين كونه راست نشسته و به اين اندازه بيحركث. حتى تِنفسش ناهحسوس


 نهیوانسست نشار خردكننده اين سكون رخوت را بر دل خود تسمل كند و او را






 آهله بود. كو2كان خردسال را فريب مىداده و منحرف مىكرده و از مر فــواوت



 "سهثلهاى تازء او تول ميدهد كه بد ديدن تيخغون برود.





; 1..F

میى





 شستم و از كارد تو هم نهى



اين نشان رخابتش به تمل لبيادكين و خوامرش است بعد از علكاتشى با ثـاتو

 هباور كنيد هن إبدأ تصه اهانت به مشها را نداشتم شز رو به هوا :تيراندازي كردم




 دو ست دلمشـُول لـه نظر میر بيد، مىشود كغت كه به سحيرت انتاده بود.

 آشنا حستيه. از يكـ طرف تدرت نوفالنسانىالش و از سوى ديُر ناتوانىالث


 میشود متاوز


 دم>












متابير نيست.


 كه دوست دارم شـعبهولزى كنم. بارهاى سنظين بر دوشى بطيرم و كار عاى دتـوار كنم حال آنكه خخرد به آنها اعتهاد ندارمه ناكهان به مـدت به شخنده النتاد.

 ستاوروكين تهثهزنان جيغ كشبد كه: پديروز مـبهلازها خيلمى زيال بودند.





 تيخونه مربوط مىكند. ستاررנكين به عود روحانى اعتراف صيكند كه صور




هيزى الــت كه بــيار مىبينبم.ه













"اردده است.





















 ;انقمى وصف مـدو است. در دومى اعتران او هنتيجن بيعازى و كار شيطان،





/ 1.. 1























 شيطان مي.دهد. ستاوروكين در بند شيطان ميانتد و شُيطانجرمت ميشود. مرامش اين المست: غعز به شيطلن ايمان دارم.ه در برابر اين مرام ايهاز تيهخول مىدرخشد

نتدى بر شوطاطيز / 1. 1.

 دو نِرو، كد بزركُتربن نيروهانِند يعنى نيروى ايملن و الهاد يا خذا و نـبطلان،



 كرد او میداند كه از اين به بعد محكوم به تباهى المـت، اها به تباهى تــليم

 نهغته المت أحتباحى طجبيب و صادتانه به مجازات الصت، احتياع به بر دوش كُ فتن صليب، احتباج به هجازات عردمب در عين حال ايز الحنياب به صليب را كسى الحساس شيكند كه خود به صليب اعثقاد ندارد.ه در اعترانات انز تجاوز به



 احساس را از دبـت دادمام بككه هودانتم كه خير و شُرى و جود ندارد. (و اين را













 مرتكب خرامى شد كى از انتتظلر اوران كه حالا اينجرور بر آن المرار دارىى
 است، لعنتى، ، و شتابان از از مومعه همكريزيزد.













 آنككه تيغون مسنى يا الستوارى نثر او را مىسنجد و آن را نلزيبا مىيابد. مىترسد







 را از خهرماثر برداشته امست












 ستاوروكين است. ثهروند ابيالت اورى بثت انت در انبار آونگان بود. روى ميز



/ / 1P /

زندكى و متافيزيك و زيايي هورت مییذيرد, در برابر هآرمان جاويد هسبع" مسراب نريـاي دجال نزار دارد.








 أخرين واقعبت ششخصيت او را درمىيابيم: *... عن همهجا قدرت خخود 1







 مثاوروكين دادو شده بود. وسالت بزركى به او محول شده بود. اما او به تديسـ
 مرك روسى اj



بر دوش ميكيرد، میكوشد كه كارمالى تهرمانانه بكند، با شوق از عذاب توبه























 طهارت ابر مرد شيطانى متصور نبست. او توانانى توافع لازم برايى ابمان را ندار


 امت كه آتش عشت در دل مردة او خاموشي شده است. شهرك شهوانى او را نجانت
 جنايتى جديد و وحثـتّناك مبدل مـشود
 اتسانى است كه خود را خدا میشّارد



 ورسيله و ايوان كارامازوف) از همه نيرومندتر است صورت هتدرت

 میبازد. دجاللكونهاي است كه وعدذ ظهورش داده شله است. مامرمد اين
 دالمتايفسكى درباره وابحسين رازهاى متانيزيكى به زبان انــاند ستنز میكويد

 كه مادر استت. صنعدبدهأى در بند الست و در انتظلار شامزادهأى كم آزادش كند.

 مىشود. با وجود كناه ازلى: به نامزد خود ونادلر المت و در انتظارش مىماند اما
 خدا دور انثاده امست. عروسش او را میشناسلد و نهىشناسـد. زن او مست و نبیـت.

نثكه: بر شبالطهز /1.10






 هككلنت سونيا از راسكوليكه به النماس ميخواهد كه زمين راكه به آن





 كه در هايان كار نجات نمىيابد يلكه در ورطه تباهى سقوط میكند. بيوتر

ورخارينسكى با مفبستونلـس ' 'زابـت داري


 سى ساله با جهرهاي تكبده و جشمهاريا







تديعى. روى ميز جلو او يكى بسته ورن كهنه و يكى آينه حفير رستأيى و يكـ
























شياطين به صورت شُمايل معدس وسبعى دو لتى طرح شـده الــتـ نيهُّ تاريكـ

نتدو بر نبالطين / I.IV










 معابل ستاوروكين است. زورمندى ستاوروكين با اندام نحيفـ، و غرورديّى با تواضع




 روحانىاش كَامى غيرقابل. بخشايش بود نتوانسته بود احترام لازم


 هرندر صورت ظاهر و رفنار ستاوروكين با ثـكوه مبراه الست، در تيغون

 زير مىاندازد و بنبغندى نابجا بر لب دارده مهـان با لحنى تمسخرآميز به او






 به او میكند و لبخند میزند
تينخون به جوان مغرور درس تواضع نمىدهد بلكه خود در بر برابر او صور






















 بوده در كنار مم جلر خود كرونه بود ر تشنجّى دردناكى كنتى از نرسى شديد


وحشينتاكى نزديكى نبو دهابد" .ه.






 میشود و غرو میريزد و بر باد مىرود. نوجه دامتايفسكى به زبان اثشخام بازي

 شخخبـت و احوال روحى مر بكى از آنها منناسب انست.


 بارساه به داسنايغسكى امانت كرده بود و دامتايغسكى با اين كاريكانور از او انتقام كرفته است


[^0]:    1. Visevolodovitch
[^1]:    $\rightarrow$
    

[^2]:    1. Filimateron
[^3]:    1. Prokhoritch
[^4]:    1 Maykeof

