

# D 


(سرزمين نو بنياده را بيهم
ورق ميزنيم و مارا باد طوفانزا
و زيباى عصر در خود مياريهيهن.
مباصرين ما، مردمى كد حياتاند، بار ممان شور , هيانى تكرارناشدنى از بر برابر ها در كذراند. هنرمندى كه انسان دوست است و بـ انسان اعتماد دارد بدون ميج زدق و برق اضافى، بدون اينكه هيج جيزىرا بنهان داشته باشد تحرير و ترسيم ميدارد: تنفس رار زمين، تمام حركات قلب ورد روح انسان، اميال و هوسهاه انـبرى، تصادم عشقق و تنفر، جهات نشاطياطبخش , مصيبتبار زندگى و مبارزهرا با حقانيت بيرحمان وريار در
 به اين ترتيب همان حقيقت بى بهايت و حقيقتى كد در جهان يكى و مفرد است و هز ارد ادان مبارز در .ياى آن جان داد اده اند در صــفـحات ايـسن كـتاب ميدرخشـد... زيبانى
 نيكونى و صداقت كرده طلبكار سعادت انسان در روى زمين است جاودان ميبان شـدر زمين محبوب با كه جاى مسرت تمام موجودات زنده است نـ با با بوى دود، خون و حريق بلكه با عطر
 آكنده باشد.

## ويتالى زاكروتكين.




```
ترجهه از سيد فريد "(عزيز)
آرايش كتاب از كالينا لى 
```

МИХАИЛ ШОЛОХОВ
ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
Роман в двух книгах
Книгавторая
На языке дари

III $\frac{70302-170}{030(01)-82} \quad 465-82 \quad 4702010200$



## فصل 1

روى زمين از وفرت رطوبت بارأن آماس كرده بود و
 زده تفت وبخار كبودفام از سطح آن آن بالا ميشد. صبحكاناهان از درياپه و آبكيرهاى كرم غبار برمى
 مى لغزيد و راه دشت در پيشىكرفته در اين مسير اول در

 مىساخت و شبنم آن بسان قطرات سنكين سرب تا ظهر


در دشت كياههاى هرزه از زانو زانو بلندتر شده بودند.


 چֶون ديواز سبز تاريك أيستاده و تا افق همو ار بود، كندم
 ريگهاى خاكسترى از نشتر نوده هاى جو ارى مستور بود. در اواخر نيمه اول ماه جون هوا الستقرار مييافت.

 حيرتآورى داشت! زمين حالا ديكر حون مادر جو ان شيردار

به صورت غير معهولى مقبول، آرام، كمى خسته و از لبخند زيبا، سعادتمنـد و پاك مادرانه سر اپا شكو فان انِ يود. ياكوف لوكيج هر روز قبل از طلوع آفتاب :الإوش
 كندمزار ششت دهكده مى بر آمد. أو كنار شيارهایى كه طغيان كشت خزانى با درخشش قطرات شبنم أز آن آغاز مييافت
 خسته پايان انداخته بفكر فرو میرفت: (پهر كاه دز وقت حاصلات باد جنوبشرقي وزيدن ناكيرد و كندمرا خشاك بارباد تزند كندوهاي كلخوز كا هز هزار بار لعنت خدا بار برآن باد،
 طالعمنداست! وقتى زندكى فردىى بود پپندين شـال هتواثر باران بوقت نميشـد لاكن امسال كوئى از شيله فرود مى آيد! درصور تيكه حاصل و براى كاىنوزىها روزمزد بيشتر وغنى تر داده شود آن آيا در آنوقت مىتوان آنهارا عليه حكرمت شوروى برانیيخت؟



 هيج كار نميكند! بهترين وقت بر أى جنبا نيدن قدرت شور الها همين حالااست لاكن آنها راحت طلبى و خوش كنرانى "ميكنتد....
ياكوف لو كيج از أنتظار كودتاى وعدهدادهشده توسطا یولوفسيف خسته شده بود و البته كه از قهر و غضضب

 و آنچه را كه انتظار دارد بيهوده نيست. تقريباً هر شب از راه تّه كه از دهكدبهای دوردست و ستانيتساهاى بيعانه مى آمدند. آنها يقيناً اسيهایشان را در قسمت مرتفع و جنّلزار راه ميگناشتنـل و خود پیياده مى آمدند. .ياكوف

لو كيتّ با شنيدن تكتك رمزى و آهسته دزوازهرا باز نموده بدون اينكه چچ اغرا روشن كرده باشد ايشانرا به مهمان نخانه
 روبه حو يلى مهمانخا نها روز و شب بسته و از از داخل با پاریه




 نمى.بر آمدند. كناراب اين زنداند سطل حلبى در زير تخته كشـيده شده فرش فر بود.


 نكرد، همه كسان بيعانه و طوريكه معلوم ميشـد از دور دور بودند. روزى ياكوف لو كيتِ جرئت نمود بهيكى از قاصدان سو ال بدهد:

- از كجا آمدهاى، وطندار؟
 ريشكى و ظاهراً مهربانىرا روشن ساخت ون و ياكو چشمان نيمه فشرده و دندانهاى برأقرا در خالال لبخند

تمسخر آميزش نكريست.

 مرا زودتر نزد خودش بـبرو كمتر كجكاوى كن!
 ديكر كه جو انتر بود باز آمدند. به كفشركن وارد كردند لاكن آكن آرام و تقريبًا بدون هيـج
 افروخت، دز دستهاى ريشكى دو زين صا داحبمنصبىىرا با با قيضه آراسته با نقره ديد كه در شانهاش تاب خور خوره

بودند. نفردومى كدام بستتّى طويل و بیشكلرا كه


 , بدونأينكه منتظر جو اب مانده با شد به مهرمانخانه رفت. كو كرد انگشتان ياكوف لو كيجرا سـو ختّانده تا تا آخر
 باآواز نيهة ناسزا كفت.


كو كردزا دز قطى ميپّاليد كفت: -
خود يولوفسين دزوازهرا آهسته باز كرده كفت:

 حالا حرا غا را روشن هيكنم.
 از بالا روششنىا كه روى تخته اخر ارنت فرش مأنل زیه بود

كذاشت.
هسافرين سالامعليكى ارادتهندانه كرده اشيائىوا كا كا


 ! نزديكش ميساخت كفت: .ود. احو ال اورا تا قبل از تاريخ دوازدهم منم منتظر هستم. راه بيافتيد. شفق دز راه كير تان تخو اهد كرد؟؟ ريشكى جو اب داد: به هيجصورت نى. خودرا مى رسانيم. اسپپاى خوب داريم•

- خوب، پیس براه بيافتيد. از خدمت تان ممنو نم• - از خدمت به شما خوشو قت هستيم!
 پاها يشا نر ا به هم زده
 مكتب" عالى! مكتبب سابقرا در خدمت به قطعات آن فعال كذشتاندهاند. أز حر كاتشان معلوم|ست!. .. پس آنها هرا او را تمجيد نمى كنند؟ .."
 شانهاش كذاشت. ياكوف لو كيحّج بصورت غير ارادى خودرا
 بغل به جهت پاپها يش دراز نهود.
پپ او فسيف آهسته خنديد و كفت:
 در آب و آتش پشت من ميروند، نه أينكا مثه مثل بعضى أز أل اراذل كم أيمان از دهـكده ويسكوى. حالا بيا ببينيم كه براى ما چا چی آورده اند....

 پیرزههاى ماشيندار دستى و چهاز



 و تاپپه خيزهشده كيوركى نيآمشى با نقره سياهيدار تزيين

شده ودر حمايل سيـياه قفقازى آويخته بود.

 سرشرا ععب زده
 - محبوب و زيباى من ! پیيرهزن باوفاى من! تو بازهم بمن ب! صداقت و ايهان خدمت خو اهى كرد!

الاشه تحتانى بزركشى اندك لرزيده در در جشیه نش
 ترتيبى بالايشى مسلط آمله، روى رنك

هيرسيد:

- آيا تو پیميبرى كه أين چه شهشـيرىاست؟




آطريش ديده بود....

لياتيغسكى كه آرام و با قيافه بی تفاوت روى حیر كت
 سروصرا سرا خميازه كششيد و يكانه چششش عبوسانه برقزد. او با آواز جر تفت: -



ليا تيفسكى شان نهما يشرا بالا انداخت: -

 كفت:

- أز شما خو اهش ميكنم بس كنيد!

 كرده ميعشود. ياكوف لوتكيع با هراسانى مشاهده نمود

 ثبير اهنشىا بخود اختيار نمود.

لياتيفسكى آرام و بدون شتاب روى چیپ كت دراز كشيد و دستانش رازیير سرش كذاشته كفت: - رست آرتيستيك! - او لبخند تمسخر آميزى رانده با همان يكانه چششمش بطرف سقف نكريست و ادامه داد:
 تياترهاى مزخرف ولايات ديدهام. همه اين رستها سردلم ريخته اند!
پولوفسيف در دو قدمى وى متو قف شد، دستشرا با حركت خيلى خسته و مانده بالا برد، عرق سردرا
 پإيان لغزيد و با كلالت زبان كوئى فلج شده باشد كفت:
 لرزه افتاد كه كو ئى خنده ميكند.
-
 باشيد.
یو لو فسيف غتم زد:

- اعصآب.... اعصاب مرا ازحال كشيدهنه ... اين ظلهت و أين كورستان همسر دل من ريخته است....
 نسبت به زندكى مستعد ميسازد لاكن اعصاب تنها و تنها در وجود دوشيز كیدهنى و مسردردى عذاب ميكشبند بمشاهده ميرسد. اعصاب وشما پولو فسيف اكت ميكنيد، شما به هيج صورت عصر عصبى نيستيذ، خالص دروغاست! من باور نميكنم! بشرافت وحيثيت صاحبمنصبى|م سو كند كه باور نميكنم! - شما صاحبمنصب نه بلكه حهارپپای هستيد! - واين مطلبرا هم من بار اول نيست كه از شار شما ميشنوم لاكن بهر صورت شمارا به دويل دعوت دوت نخو اهم كرد، برويد شيطان همراهتان! إن دويل كهنه شده وقتش هم نيست و كارهاى عمدهتر از اين هم استا. برعلاوه قراريكه

به شما عاليجناب معلوم است با شمشَير ميجنانند نه أه هاهيحها


 دويل وجود دارد: شما از نظر جنسيت خون عامی امى اما من از
 ... 0 . پو لو فسيف صصداى اورا باخشو نت قطل كرد و آوازش بصورت غير منتظره سختى و پپختتى فولادين و قوماندان مئابا نه عادى خودرا اختيار نمو د:

 ! آيـ كردنترا مثل سیع ميبرم!
لياتيفسكى بالاى چیر كت نيم خيز شد. سايهاى از للتُند تمسخر آميز ساى بق هم نبود. او جذى و ساده كفت:
 نما يندكى از صـميهيت و نيت نيك ميكند و به همهين غاطر هم سشكوت ميكنم.
 .بروى خود كش كرد.
يو لو فسيف با لجاجت هحكم شده كفت:
.


 دن سـر نكون يسازیی! لـّ تيفسكى نيشختـد زده كغت

- خوب، شس به اين صورت من ميتوانم تا شیرى و * در دارى پايان مقام در چو ليند قديم (مترجم).


 بالاى قوغهاى آتش ايستاده باشلد. او چنـدين بِّر اراده رفتن از مهمالنخانهرا كرد لاكن پو ولو فسيف باحر كت دست
 - بهن اجازه بدهيد رخصت شوم، مر آليا آزاد سازيد، جناب عالى ! بزودى روشنى خو اهد شد ومن ومن وقت بايلـ به

مزرعه بروم....
اپو لوفسيف بالاى چو زانوهايش كذاشت و دستهاى خودرا ألاى آن تكيه دأده







 كه يشبقل هارا انداخته ایى آى ياكو ف لو كيتج به اشتياق اينكه از اطاق خارج شود

باكمال ميل موافق شده كفت:

- جالى مناسبنى است، بريم.

نزديك جود او يك زينرا بِّ بردارد كه در همين لحظها
 جشّهش وحشنيانه برق ميزد با صدأى محكم و فشر ده كفت: - شما جه ميكنيد؟ من از از شها سوال سوال ميكنم: شها

مهر بانى كرده هی ميخ ميخو اهيد بكنيد؟ بولو فسيف كه خون خودرا بإلاى يالان نمدى خم كرده بود راست شده با لحن سرد هرس وسيد:
 هيجانى ساختهاست؟
-

 براى استرأحت زندكى نميكنيد و ماشيندأز شايد در هر دقيقه كار ما بيايد. اميدوارم شها اينرا ميدانيد؟ پو لوفسيف يس از فكر كو تامى مو افق شد:
-
 خو أب كن، رخصت هستى آنت



 خورده صداى تقريباً خشك و ضعيف داد دادند. پولوفسيف متوجه اين حر كت شده لبخند خفيف زد. ياكوف لو كيت همينكا دزوأزهرا اشپت خود بسته نمود متوجه خطالى خود شد و از خحالت انخ كفته بفكى رفت: ״اين شيطان ريشكى هرا با رسم تعظيم خود بير اه كرد! با
 قيام در نظر او جاىشانرا به هراس از شكمبت و پشییمانى بعل از وقت در مورد اينكه سرنوشت خودرا خيلى خير بيجا با با

 لوكيجّ ورشكستكى ايجاد شد: ״ایىاى عجله كردم. مثر
 ميشبدم، كنار مىايستادم و در همان ور اور اول ألكساندر انيسيهويج كمو نيستها زور ميشدند آنگاه من ميتوانستم در شرايط آماده "شهلوىشان ايستاده شوم. مكر به اين شكل آنها مرا

ول هيو ليند قديم (مترجم).

حتى به بسيار سادكى مثل كور تا لب كور ميرسانند...
 بروم، آن ديكىى كنار بكيرد و آن سومى همهنان بس آن

 و به خوبى و وراحتى از سر شانهما پإيان نميشود! آن زودتر بهيك شكلى خدا ختتمش كند.... الكساندر انيسيمويجّ
 كوبانيها كمك ميكنند، بستروا ملايم هموار ميكند، مكر بالاى آن خواب ما خواهد برد ياخير معلوم نيست؟ خداى مهربانش ميداند! وأكر متحدين بالاى زمين ما بيايند.

 خانهخود كافى خو اهنلد نوشيل و همر اه ز زنهاىشان به آرامى
 خالىشان په خو اهم كرده خلمهاي خون آلو آلود خودرا با با دامن

 ميدهند! اين كار بر ای آنهاعادى شدهأست. وآنكاه هر كسى كه عليهشان برخيزد برباه ميشود. سرزممين دنرا دود و آتش فرا ميكيرد!"
ياكوف لوكيج از اين افكار بالاى خود دل سوختانـد نزديك بود سرشك بريزد. او دير آخ و اون كرد، زالش
 هم به افكار دلتنكکكنده دنيوى بركشت: "يس ميان
 كشيدكى هوجود است؟ چچرا آنها پیيوسته دركير هستند؟ چنين اهر بزركى در پيش دو است اما آنها مثل دو سیـ
 بيهوده كاه اينطور ميكويد و كاهى هم آنطور. آدم مردارى
 ناحق نميكو يد: ״نسبت بهآدم كج و كانج، كِ و زن خود هيت

وقت اعتماد نداشته باش! الكساندر انيسيهويج اورا
 بهر صورت إيمان و عقيده مارا ندارد".
ياكوف الو كيج جالاخره تحت اين افكار آرامكننده به
خواب عميق لاكن زودكنر رفت.

## r

وقتى ياكوف لو كيج بيدار شد آفتاب بر آمده بود و در حدود يكان ساعت خوا ابهاى زياد ديد و همه آنها يكى از از ديكرش بی معنى تر و ميانتهى تر بودند.
 درلباس دامادها در كليسطا كنار تمثال مقدس ايستاده ور در ربهلو يش لياتيفسكى پير اهن دراز عروسى بتّن و سر تاقدمش با يالان سفيد مثل برف يشحيده شده زود زود و خيزك زد


 "(واتسلاف افكوستويج، نكاح من با تو مناسب نيست، تو


 مسخره ميسازد!" مكر لياتيغسكى بإدست سردش دست ياكوف لوكيعر أ هيعيرد، در برابرش تعظيم تموده باراعتهاد
 زندار هستى و من تنان زنى زير دندان بكيرى!" ياكوف لو كيج ميخو اهد نعره بزند:
 خودرا از دست لياتيفسكى خطابدهد لاكن اين كاررا كرده
 آواز ياكوف لو كيج بصورت عجيبى بيصلا و لبيا يشى پنبهئى

هستند.... ياكوف ووكيج بيدار ميشود و ازز شدت غضب تف مياندازد. در ريش و روى بالشتش لعاب پیسپوك دهنش ريخته است
او هنوز موفق به كشيدن صليب و كفتن "ياخدا،

 خود در يك فارم بزرك زراعتى پك زنهاني كه لباسهاى سفيد هيحينند. هم خود ياكوف لو كيع وهم تمام كازاكهاى دور و

 است خود را سوى بته بادنجانزوومى خم ميكند و ياكوف
 اسپ خسىى چییکאى اقلا خودرا اينقدر خم نكن! تو اقلا از زنها بشرم!"
خود هياكوف لو كيج باشرم و خجالت بادنجانهازا جهع ميكند، آنهم صرف همر اه دست راستش دست چپپ خودرا كوئى مثل شناور برهنه قبل از در آمدن به آب در يّش رويش نكهميدارد.

 خود فيصله نمود: "ديدن خنین خو ابهاى كثيف عو اقب خوب نميداشته باشد. مصيبتى در پيشاستاس اه او در قلبش فشار ناخْرشآيند احساس مينمود و حالا ديكر حرف با بياد آوردن اينگه همين حنّد دقيقه پيشَ بخو اب ديدهبود در بيدارى تف هى أنداخت
در حاليكه اوقاتش بسيار تلخ بود كا كالا بوشيد، بِا يك حركت پشكى, كا كه باناز و نزاكت يششش آمهن بود تحقير
 "احمقق" خطاب نمود، عروس خودرا كه بيجا راجع به كار و
 كو ئى دخترك خوردسال بوده نهزن كلان. بـى حوصلكى پدر

سيميون را به خنـده واداشت. او خهره خودرا احمقانه و مر اسناك كج ساخته طرف زنش خششهك زد و وآن يك سراپا از خنده بى صـدا ميلرزيد. اين مطلب باكوف لو كيتجرا بكلى بيخود ساخت. او قاشقرا روى ميز انداخت و با آوازی كا

از شدت غضنب كرفته بود نعره زدد: 5
او بدون اينكه صبحانهر ا خلاص كرده باشد تظاهر كنان از چشت ميز برخخاست و درهمين وقت كفدستش كون ئى

 به كفشكن تاخت. سيميون ششیت ميز باقى ماند و كلهاشرا
 ميجنبيد وبيلكهاى بزرى شا شانهاش اين طرف وآنطرنی در
 بود نتو انست خندهاشرا برا بكيرد. او خنّلده كرده يرسيد: چ -

بيدار شدى يا خو ابههاى خراب ديدى؟
ياكوف لو كيتِ بيخودانه نعرهزد:

- تو از كجا ميغهمى شيطا نزن شیی هيز بر آمد.


 جستجوى پير اهن ديكر هرداخت و در همين وقت سريوش صندوت كه غير محتّاط به ديوار تكيه داده شده بود افتاد و با سنایينى و صداى بلند ياكوف لوكيّه با صداى غضنبناك اك فرياد بر آورد:

 كردن خودرا با احتياط هِ مالش دادن شروع نمود. او به يك ترتيبى لباس خرد اورا تبلديل نمود، برزوى
 وارخطا بود و عجله داشت فراموش كرد پيش روى برى برزوى خودرا بستهكند. او با حنين وضع نامناسب تقريباً ثا اداره رهبرى كلخوز رسيد. پيش خود تعبج مينمود كه خرا اين
 لبختد اسرار آميز رانده روى شانرا زود تعجب وىرا بابهشو كر كه با قدمهاى ميله از مقابل مى آمد به سادكى حل ساخت. او توقف كرده با احساس هرسيد: -- پس تو پطور، جوان ميشوى؟ از وضعت خو معلوم
 شدهاند.
سالخوردكى هطالعه ميكنم و هر رقم تعليمات عالى عيكنم لاكن از سروووضح خود با احتياط وارسى ميكنم، مكر تو فراموش كار شدهاي، مثل شيرهاها.... -- دزوازه حولى,
بيرون ميبر ايند....

ــاكوف لو كيج باخاطر بريشان كفت:

- سيميون بسته ميكند.



 مصيبتهائى كه دز اين صبت مزخرف متوجه ياكو اكو لو كيج شلدهود اينك در حويلى أداره رهبرى كلخوز بالاي كحا لو ئى
 الخشيد و دراز افتاد.
نى، أين وضع ديِر بيخى طاقت فرسا است و همه اين
 هعتقد :به آن شد كه كدام بدبختى بزركى در انتظارش است.
 داخل شده كفت:
- رن من مريض شدهام، رفيق داويدوف، امروز روز مرا از
 داويدوف بادلسوزى جو اب داد:
- 

 ياكوف لوكيع دستشرا توميدانه تكان داد: - طبيب براى من فائده نميكند، خودم علاجمرا ميكنم....
در خانه امر كرد ينجره هارا بسته كثند، لباسشى را بيرون آورد، باللانى چير كت دراز كشيد و و با حو صله در

 است خو ابهاى احمقانهاى ميبينم كه در زمان سانق هـا نديدهام. روز يك بدبيارى یشت ديك دي مثل أينكه قيضه اسشپرا تعقيب ميكند به تعقيب من است است .. من در آين رثيم تا تا روزى كه خدا بر أيم مقرر كردماسِ زاس زنده نخو اهم ماندا هيش از وقت پايم دراز خو اهد شدإه
لاكن انتظارات هر أسناك
 از دوروز هه تعقيبش رسيد، آنهم از آن جانبى كه او كهتر از همه منتظرش شود بود ال...





 - مادر، تو مثلى كه ناراحت هستى؟ يا كاو مري

شدهاست؟ ديروز من هم متوجه شلم كه كوئى از يإده غمكين و چزَمرده بر كششت•
مادر رويشروا بطرف پپسرش كشتا نده كفت:


زارضايتتى كفت:
رفقاى یدرم كه شيطلان بالای كردن ما نشا نلدهان روزوشب
 زُندكّى در "انه زاممكّن ميشود. اين خانه نى بِلكه صو معه
 ياكو لو كيحت خروشيد:
أ خوب، اينّ كارها از عقل كوسالهاى تو بالا استا
 متوجه باش، زبانت را محكم بكير، ورنه بند ساختن آن وقت زياد نميخو اهد!
سيهميون خرو شيلد و روشي را بطرف پدر كشتانده با
صلداى گرفته كفت: . ترسندوكها و اطفال نيستنـن. ورنه اكر ما شروع به تهديد .كنديك, كنيم ميتر سم كه روز همهd ما بد نشود... او دروازهرا زد



بهاسی! زنش كه هيحچاه بروى اعتراض نكرفته بود خوددارانه كفت:

 احتياط ومو اظلبت همر اه آنها زندكى ميكنيم كه حتى دلبدى بار مى آورد! دفعتاً ببين كه حكوهت دهكده، خانه مارا

تلاشى كند و آنگاه أزبين هيرويم! ها زندكى نداريم و هـهـشه

 سيميون دلم ذاآرام است و درد ميكند. در در باره اين مههانهاى ما خوانهند دانست، آنهارا ميار ميبرند و شهارا هم دستكير خواهند نهود. آنوقت ما زنهاي تنها حه خوأهيم كرد؟ دنيارا همر اه دستكول خور خود خو اهيم كشتي؟ باكوف لو كيج سخن اور ا قطع نمود:

- " بس است؟! بدون تو و سيميون هم ميدانم په كنم.

 در اول به وى كوش ميداد و ظاهراً ذاراحتي رأ أكه وجودشرا فرا كرفته بود آشكار تميساخت لاكن درا آخر خودراكنترول


كمى آرام كرفت و دو جام آب را آيهـم نوشيده غرق در
 ياكوف لوكيجّ به سوال زنش جراب اب نداد. او أصال




 آغاز و حكومت شوروىرا سـر نكون ميكنـند. زن ياكو اكوف.
 صاحبمنصصبى در خانها آنها نبوده و نيسيت اما كو شششهمايش بيهوده بود. مادر پيرو كم كي و غضيبناك لوشيلين در جواب او كفت:
- ״"تو بسي!ر جوان هستيى كه بمن دروغ بكو ئى! خشوى

سكه تو بر اى ما كفت كه صـاحبهنصبها از زمستان بها ينطرف


 انيسيهويج است!"
ياكوفَ لو كيج نزد هو لو فسـيف رفته قبلا احسشاس هر أس مينمود. اوفكر ميكرد كه يولوفسيف بادانستن اين حادث4 وحشت براه خو أهد انداخت و مشتكارىاش ور خوزاهد كرد، و چون سكَ مطيع و لرزان دز انتظار عكسالعهل تقصير
 زبان بازكو كرد، لاكن پو لوفسيف صرف لبخندزد - هيج تجيزى نميتوان كفت، شها هخفى كارهای خوبى هستيد.... يس پهه بإيد كرد، انتظار همین مطالب هم بإيد كه ميرفت. بهأين ترتيب مادزكا تو وضم مارا لو كيت؟ جالا بعقيده تو جه بايد بكنيب؟
ياكوف لو كيع از يذيرائي وى بحال آمد و قاطعانه كفت:

پ

- هرپه زودتر برويد همانقدر بهتر است. وقت فكر
- 
- نـيدانم. لطفاً ببخشيد! آقأى لياتيفسكى كجا الست؟ - او نيست. شب ميآيد و تو فردا تزا تزديك باغ

 آنها تات و ونههان به آنجا رسميدند و قبل از آنكه از آم جدأ شو ند يولو لسـيفبر أى ياكوف لو كيج كغت: مادركت فكرى بكن.... او ميتواند تهام كارهایى مارا برهم بزند... تو در اين باره فكر كن.... لياتيفسكىرا استقبال كن، بكو كه من كجا هستم.

او ياكوف لو كيجرا به آغوش كشيد وبا لبهاى خشك
 كو ئى بديوارى كه مدتها رنـى نشدهوبود ليش و غيب شلد....


 آبهم برايش ندها... او بهر صورت امروزني صباح ميميرد.... زن ياكوف لوكيَّ كه زندكى طولانى و دشو ارىرا باوى كذشتا ندهبود صرف آَ كِ كفت:
و در همين وقت ياكو وف لو كيَج براى اولين بار شايد در
 باصدأى كرفتهو جر كفت: - خاموش باش! او خو مارا برباد ميكند! خاموش باش! ميخو اهى تبعيل شوى؟
 صندوت كشبيد، بااحتياط به كفشكن كرم برا برآملد و دروازه اطاقىرا كه مادرش در آنبود هحكم تمود. پيرزن صداي قدمهارا شنيل. مدنهااست اسرا اورا
 سرشرا حتى از دور و از طريق شنيدن قدمهايش فرا نكيرد؟ ینجاه وحنّل سال قبل او كه آنكاه كازاكزن

 لج هسر اولبارىاش، ياكوف يكتاى او كه از ديدنش سير



 بزل سـال كاهى عادى راه رفته باشد، او صرف ميدويد و ساده
 زندكاني تهامآن كسا نيكه زنده هستنـن جريان داشي غههایطولانى غنى و نسبت بخوشى هانى قصير فقير بود. اينكا او ديكر مادر كلانسال است وشباني بقدمهاى سبك اياكوف كه كوئى ميلخشند كوش ميلدهد. آنكاه پسرش جوان رسا و سرشوخ بود و و سبب غرور نهانى مادرش ميشلد. وقتى او از تفريح ناوقت برميكشت
 پإيوشهايش به زمين تماس نميكنند. يسرش طوريكه او متو جه هم نبود بزرك و صاحب فاميل شد. روش و قدمهايش سناكين و مطئهن كشت قدمهاى اختياردار مرد پختهه و تقريباً پير شنيله ميشود. امابراى مادر مثل سابق ياكوف كوحثك است است و زود زود اورا
 واينك حالا مم قدمهايشرا شنيده با آواز بيرانه و
-
يسر جوابشرا نداد. او پیهلوى دروازه ايستاده شلد،

 كو!

 رنكـرفته و خشكشرا انـور اندك جنبانيد..... از همين شب در خانه وضع خراب شد.
كم از كک يك توتهكك نان و لااقل يك قورت آب ميخو است مكر ياكوفِ لو كيع خيخب از كفشكن ميكنشت و آواز درهم و تقريباً بيصداي مادررا ميشنيد: ! اقلا آبخو بدهيد! . همه كس سعى ميكرد در خانه وسيع و كلان نباشد....

سيميون و زنش روز و شبرا در حويلى ميكنشثاندند ور زن


 دإكوف لو كيج چسس أز خآموشى طولانى كفت: "بيائيد تا
 باشيم". هس از اين كلهات، سيهيون با تمام اند اندامشى تكان خورد، از ششت ميز برخاست و كوئى كسى شورش دادهباشُد جنبيد و بر آملـ.... .... قفلرا با انكشتهایى لرزان كشان


 توسط بيرههاى بیدندان انـ وى جو يده شده بود..... به أساس

 شا يدهم در أين تابستان يّرغبار شبنم باريده بود و آز لاى

خو اهرخو اندههاى ميت جسلد خشاك و چیينخورده وىرا
 هيمج آدمى نبود كه مثل ياكوف اوكيحِ كر يه هيو سته و تلخ
 همهووهمهٔ أين دشوارىها در آن روز بالاي وجدانشى فشار
 مى آورد...

داويدوف ششت كار جسمهانى دقنشَّه عذابِ ميكشيد.
 تنان كارى كه شب از خستكى و ناتوانى ناشى ازآن تمام
r£

عضلاتش به درد آمده و شب وقت استر احت، خواب آنى، سبك و بدون خوابديدن بسر اغش آيد.


 تنفس كرفته و نالش يير أنه يوست دم قديمى اورا هيجانى ساخت. او خند دقيقه در آهنكرى نيمهتاريك خام آموش





 ميشوند. آهن در انبور كبود كشته سرد ميشود، آهنكر

 زمين مياندازد وكاه بجاي حروف خوانا بالاى كاغذا
 ميخندد.
داوويدوف به هنين شرايط كار تف انداخت و بخاطر
 نآواستوار پيريّناسزا كفته از آهنكرى غضبناك در رهبرى كلخوز نشستا در واقعيت امر او روز روزهاى تمامرا بخاطر حل مسائل
 و حساب محاسبينرا امتحان و كنترول ميكرد و و راپورهانى بيشهارزا برزسى مينمود، كذأرشهماى سركرووههارا كوش
 مينمود، دز مجالنس توليدى شر كت ميكرد، خلاصه كارهائىىا
 بدونآنها مهكن نيست. , لاكن همين كارها كمتر ازهمه داويدوفـزا اقناع ميساخت.

او شبانه خر اب ميخو ابيد، صبحانه هميشه وقتى بيدار ميشد سرش درد ميكرد، نان هرطورى وهر وقتى برابر
 در سابق وجود نداشت رهايش نـينهود. داويدوف بدون اينكه خودش متو جه شلده باشد كمى به جهت منفى تغيير كرد.

 آنطور جو أن و باروحيه و فربه هعلوم ثيشد كه در روزههاى

 راهشرا در وقت نامناسببى قطع نهود!


نيهه بسته به رجهره لاغر داويدوف نكريسته كفت: نر كاوى است يس أز زمستان بيعلف.
 ميدهیى يا چطور؟ تو كّ كز، بخصصوص بطرف زنهاى طالاق شده. اين كاربر ای صحتت فوتالعاده مضر است.....
-
 - تو هميشه حماقت از دلت ميكشى، فاكت! داو يدوف آهسته لاكن برنک بسییار تيره سرخ كشت. او نتو انست برشرمندكىاش مسلطط آيد وِ بصورت غير غير
 نكذاشت: -
 كردنت نيز سرخ شـره الست. شا يد تهام بدنت سرخ ميكردد؟ بكش پير اهنترا، من ميبينم! رزميو تنوف صرف آنوقت جهت صحبترا دور داد كه جرقههاى خرابرا در جشمان خيره داويدوف متوجهشد. او

كونى دق شده باشد به خميازه آغاز كرده از زير مزكان كان نيهه افتادهاش با خواب آلودكى ساختكى مينكريست لاكن لبخند شيطنت بارشرا يا نميتوانست و يا نـيّيخواست در زير بروتهاى زرد كو نش ينهان نـايد آيا رزميوتنوف در بارئ "مناسبات داويدائوف و لوشكا حدس ميزد يا ميدانست؟ اغلب كمان كه ميدانست.
 بینهان بماند در صور تيكه لوشكاى بيشرم نه تنها نميخو است پنهانش نكلهدارد بلكه حتى عمداً در معرض نما ميداد. خودخواهى سبك و ناحيز لوشكارا يقيناً اين مطلب
 به عضوعادى كلخوز بلكه بنخو د رئيس كلخّوز متكى شدهاست و او هم وىرا ازخود دور نساختله است است او جندين بار از اداره رهبرى كلخوز همراه داويدوف
 او حلقه ميكرد و حتى شانهاشرا كمى بوى ميحسپها نيد. داويدوف هراسان به اطرافش مينكريست و ميترسيد با ماكار رو برونشوند، اما دستشرا از دست لوشكا يس
 مطابق به رفتار لوشكا ميساخت و معلوم نيست كه پرا

 خودرا هررقم قواره ميساختند، آوازهاى باريك كشيلده صدا ميكردند:

> عروس دويش خـمير ترش

آنها بصورت ديوانهوار سعى ميكردند دوبيتى بی معنى خودرا رقم رقم بكو يند و تا وقتى
 به لوشكا و به كر كتر ضعيفخود لعنت ميداد. "خهميرترش"

"خميرروغنى" و "خميرشيرين" تبديل ميشند. بالاخره طاقت داويدوف بسرميآمد: أو انكشتهاي كنـدمى لوشكارا كه از
 ميكفت: "بيخشى، من وقت زدارم، بايد عجله كنم". - و و با قدمهاى عريض پيش ميرفت. لاكن نجات از تعقيب بحهمأى شله أينقدر هم ساده نبود. آنها بدو قسهت تقسيم ميشدندند
 ديكرآن با استقامت داويدوفرا مشايعت مينمودند. صرف يك وصيله موثر موجود بود كها توسطـآن از تعقيب نجات مييافت. داويدوف به كتاره بافتكى نزديك ميشـل و نشان





 زو كريو ال آسيا پيرمرد كلخوزى بنام وزشينين خودرأ همراه

 بصورت غير منتظره قدر استكرد و با لهجه نظامى فرياد زده: - ايستاده باش! كى ميآيد؟ - و تفنّك كهنه و و برعلاوه بدون كارطوسرا آماده فير كرفت داويدوف با بيميلى جواب داد
 ورشينين خودزا نزدآنها رسانيده با عذز و ز زانرى كفت: - رفيق داويدوف آيا شها كمى تنباكو نداريد، اقلابرای يك ساكرتك؟ از بیسكرتى پاكـ برباد ميشوم، كو شها يم ينديدهاند!
اوشكا رويشرا دور نداد، بطرف ديكر نرفت و رويشرا همر اه دستمال پت نكرد او آرام مينكريست كه داويدو با حه عجله تنباكورا از كيسه ميكشيل و همانطور آرام كفت:
دزدهارا مرأقبت كنى نهآنهائير أه كه دز هزرعه عشق ميحر انند. شبانه نتّها مردم خراب كشت ور و كذار ميكنتند... كا 5 ورشينين خند باخودمانى نو اخت و كفت:

- لوشكاى عزيز ... كار شبانه تاريك است است كار كسى عشق حر انى ميكند و كسيه هم مال مال بيعانهرا ميبرد. كارمن تهرهدارى و هر كسرا صدا كردن است، آسيارا بايد نكاه كنم زيرأ در آن كندم كلخوز است نه يشقل. خوب، تشكر از تنباكو. خوشبيخت باشيد! آرزوى سعادت ميكنم.... وقتى آنها تنها ماندند داويدوف با عصبانيت آشكار كفت
- بخاطر كدام شيطانى دركب مداخله ميكنى؟ كوشه ميرفتى و شايد او ترا نميشناخاخت. لوشكا با لحن خشك جواب واب داد:
- من شا تزدهساله و دختركك نيسـتم كه از هر يپيرمردك احمق بشرمب.

$$
\begin{aligned}
& \text { - بازهم ! بهر صورت - } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- 

قرار بدهى؟

- او براى من كيست، يهلزم أست يا خسرم؟
 -
داويدوف در تاريكى نميديد لاكن از از صدايش حد
 به اوتوريته زنانه خودش و عدمهرأعات كام غضبناكُ شده با صداى پر حر ارت كفت:
- 

لوشكا با لحن خشكتر جو اب داد:

- ز زحمت نكش از دست خودم يوره است. تو بخاطر خود ناراحت باش.
لوشكا فوراً متوقف شده خودرا خرا به داويدوف حسپپا نيد. در آوازش شادى كينتوزانه احساس ميشد:
 صرف بخاطرى ناراحت و متاثر شدى كه خودترا شا شب همرأه
 كه تو شبانه با كى شهو ترانى ميكنى.

داويدوف قهر شد:

- "شهوترانی" با اين مطلب هِه ارتباطى دارد؟ است و ميداند كه تو شب همراه من اينجا نها نها بخاطل جمعآورى توتزمينى آمدهاى و تو به وحشت افتادى كا
 خو اهند كرد. همينطور است؟؟ من براى تو آهميت ندارم!
 ميكردى؟ تومم ميخو أهى كناهكارى كنى و هم در در سايه

 أينطور وأقع نميشود كه تمام زندكى در دا سايه باقى بهانى.
 جنیين روشى داشته باشی؟ من نميتر سم أها تو ميترسى؟

 واضح دعلوم ميشد كه او از روش دو دوستدار خود آزرده خاطر شدهاست. كمى خاموش ماند واز پهلو بطرف وى كاه تنفر آميز انداختى. بعد دفعتاً دامن سياه ساتن خودرا كشيد و با لحن آمرانه كفت:
- بكش برزويت را!
 - تو دامن مرا بيوش و من برزوى ترا. اين كار خيلى $r$.

عادلانه خراهد بود! هر كس در أين زندكى هرروشى دارد
 زودكن!
 كردن از طرف لوشكا آزرده هم شدهبود بخنده افتاد. او با با تهام نيرو عصبانيت خودرا كه اوج كرفته بود فرونشاند و آهسته كفت:

- آتشیاركى نكن لوشكا! دامنترا بپوش، بريم. لوشكا با بيميلى و بيحالى
 درست نمود و دفعتاً بصورت غيرمنتظره با آواز عميقاً مالالنكيز كفت:
- همراه تو دق آوردهام، تو جل عسكر دريائى هستى ! آنكاه آنها تاخود دهكـه رسيدند و ويك كلمهوهم نكفتند. در كوحههم مهانطور خاموشانه وداع كردند. دآنـ داويدوف با خود دارى تعظيم نمود، لوشكا سرشرا طورى خم كر كرد كها
 كونى در تاريكى سايهتيره افراى سالخورده محو كرديد....
 رهبرى كلخوز رفت و در كفشكن با حوصله منتظر شد تا آخرين نفر از جمله مراجعين بر آيد. داويدوف مينورا مينوا دروازه اطاق خودرا بسته كند
 دأمنشس سخت پيخيله بالاى درازیو آفتابٌ هِست ميخو رد و آرام خنده ميكرد. لو شكا با لهجه خندان و آهسته هرسيد:
- رئيس، خسته ميخو اهى؟

ابروهاى باريكش خفيف شورك خوردنل و خشمانش مكارانه مينكريستند.

- توحرا در وجين كارى تِرفتى؟؟
- 



دهكده بيا. بهلوى جغلكاه ليونوف منتظرت هستم. ميدانى كجاست؟

- ميدانم. - ميآنى؟ داويدوف آرام سرشرا شور داد، دروازهرا سنت -范
او دير پشتميز نشسته بود، غرق در أفكار ملال|نكيز دستشرا زير الاشه كرفته بيك نقطه ميتنكريست. مطالب

زيادى داششت كه راجع بهآ نها فكر ميكرد! روزى قبل از اولين كفتكوى لفظى لوشكا طرفهاى شام كِد إإرتهانوى آمدهبود. كمى نشسته با آواز بلند صـا - سيهيون، مرا برسان! در بيرون تاريكى ميشود و من ميترسم تنها بروم. اوىكه بسيار ميترسم. من از از طفوليت بصورت وحشتناك ميتر سم، از طّفوليت از تاريكى ميترست.... داويدوف قو ارهاشرا و حششتناكـ ساخت و با شششمانش

 شوهرش و داويدوف برأى نان شب جيزى آماده ميساخت

 زن صـاحبخا نهرا شنيد: او درآن دنياهم در تاريكى تضهتوئى كرده، رأه پيدا كردن شيطانجوانرا مييابد و منتظر مم نخو اهد شد كا كا شيطان يششش تشش تشريف بياورد. خدايا كناهكبيره مرا بَبخش! آيا اين هم ترسيندولك شد؟ تو شيططانرا كسیى از تاريكى ترسانده نديتو اند! لوشكا تعريف و توصيف اينقدر زامناسبرا در مورد خود شنيده صرف لبخند ميزد. او تخنان زنى نبود


اين زن دهن كنده و پاكدامن و رياكار تف مىانداخت لوشكاى شجاع در ملت زمان كو تان شو شو هردارىاش


 فاسق و كمراه ناميد.
خداى من، آيا لوشكا در برخوردهمايش از زنهاى ديكر تنها همين كلدات نسبتاً بىى آزاررا ميشنيد و آيا خودش ازاين كپها كمتر كفته است؟ اين كفتكوها وقتى صورت ميكرفت كهآنها همر اهش به جنك ميپرداختتند و با ناسز ا و فحش كوركورانهشان , ميينداشتند كه صرفارآنها حق دارند شوهرهايشانرا دوست دبار دوارند! لوشكا بهر صورت ميتو انست ازخود دفاع نمايد و هميشه براء بر حريفانش جواب مناسب ميداد. نى، هيچكاه و در هيت شر ايطى خودرا أز دست نميداد و براى يافي دامنشر انمييّا 'يلد و در اين مورد ميتوان كفت كه در دهكده
 لو شكارا خجل بسازد و دستمال سرشرا كشيلده باشد.... لاكن بهر صورت لوشكا تصميم كرفت سبق پيرمزنرا
 زندكى پيروى مينمود كه هميشه كلام آخر از وى، از لوشكا بايد باشد.
در دومين آمدنخود او داويدوف را پيش أز خر خود كذاشت وخودش در راهرو اطاق زن صلاحبخانه كه از طريق آنبه أطاق داويدوف بايد ميكذشت معطل شد و وقتى آن يك بك به

 بر كشت. حساب لوشكا بدون اشتباه از آب نيلييوٍ نيخاى وير لبهايشرا كه همانطورهم مرطوب بودند وسيعاً ليسيد و بدون اينكه نفس خودرا تازه كند كفت:

- تو بسيار بیوجدان هستى لوشكا، در زند كّى چنين

زنىرا نديلدهام!
لوشكا با متانت عظيمى چششها نشرا در وسط اطاق كؤىى فكر پشيهانىاشرا ميكند ايستاده ماند. هز كان او كو ئى وسم شلده باشنـل بسبيار دراز و سياه


سيا يه تيره همو ار ميشد.
فيليمو نيخا فريب اين آشتى سـاختكىرا خورده با لهجه صhجو يانه پسپ - تو خودت فكر كن ز زن است كه تو زن شوهردأر، بكذار حتى آكر طالاق هم شدهاى،

 بر ای عيسىي حيا كن !
الوشكا همانطور آرام و باششيرينزبانى، بالحن پيرزن جو اب داد:
-- در هميجا او در حال انتظار خاموشى اختيار نمود وپس
 بد دادند بلند كرد.
 خداپر سشانه پإيان كرد و عجو لانه شروع به صليب كشـيدن نمود. در همينوقت لوشكا صحبت ثيروزمهندانه خودرا با با لهجه خشو نتبار و مردانه حنين خاتمه داد: سن خانه نبودم، خوشکرانـرانى رفتهبودم. همراه جوانها سـاعتمرا تير ميكردم آنهارا هيبوسيلم و وبه آنوش
 شر افت همبر أى من باقى نماند. فههيدي؟ ورا كرده و به هيحصورت دستور من:برای تو: تا وقتتى كه كرايهنشينت خانه نيامده

وهمراه من عذاب ميكشد بخاطر ما كناهكارها دعا كن ماديان پير! لوشكا بدون اينكه نكاه حداقل تحقير آميزى هم بطرف پيرهزن حيران و مات و مبهوت انداخته باشدل با متانت ور و عظمت بيرونشد. داويدوف كه پهلوى صفه منتظرش. كنجكاوانه پرسيد:
-
لو شكا از شوهر سابقش ياد كرفته بود كه از صحبت
 آهسته خنديد و خودرا به داويدوف خسپپا نيده جو اب داد: - بيشى از همه راجع بخداراكي زديم.
 او ترا نر نجا نيدهاست؟ لوشكا بازهم به مز أح كفت :

- او أصلا نميتواند مرا برنجاند. او قدر اور اينرا ندارد. از حسادت با من جنجال ميكرد، بخاطر تو نسبت بمن حسل ميخورد، بيدندأنكم!
داويدوف با تاثر كله خودرا جنبا نيد:
- او در مورد ما مشكوكاساست، فاكت! لازم بنود تو

پيشَ من ميآمدى، أينه كي در اينجاست!

- از پّيرزن ترسيدى؟
- بخاطر چیى
لازم نِيست در اين مورد بيهوده صحبت كنيم!
مشكلبود لوشكاى خوديسند و بلهوسرا نسبت
مطلبى معتقلد ساخت. داويدوّف در برابر احساس آنى آنى كه
 باشد كور شدهبود و جندين مرتبه بصورت جا جدى راجع بها آن فكر ميكرد كهبا ماكار صحبت كرده ولوشكارا بزنى بكير بكيرد تا بالاخره از پنين وضع نامناسبى كه خودرا درآن قرار داده بر آيد و بها اين ترتيب به آن همه يشتسر كو وئى هايكه در مورد وى ايجاد ميشود خاتقه دهد.

دأويدوف امكانات خود و لوشكارا ارزيابي بيش از حد نموده خودخوأهانه انه فكر ميكرد: "(من اورا تجديد تريد تربيت ميكنم! او نزد من آنتدر رقاصهكرى تخو أهد كرد و إتمام نيرنى و هنر خود خاتهل خو اهد داد! بكار اجتهاعى جلبش ميكنم و خو اهش ميكنم و يا مجبورش ميسازم مصروف آم
 فاكت است! او زن احمت نيست، مكر برافروختكى اشر

 من حنان كر كترى ندارم، من برخورد ديگرى نسبت بهِ او ميي|.بم"
در همان روزيكه آنها وعده مالاقات كنار جار جغلكاه ليو نوفزا دادهبودند داويدوف از پاشت بطرف سـاعتش نكاه ميكرد. يكسشاعت قبل از هوعد معينه ملاقات داو واويدوف

 وى بكوشش رسيد:

## - رفيق دأويدوف خانها است؟

نه زن صاحبخانه ونه ييرمردك ويك كه در خانه إودند
 بطرف دروازه رفت و با تاحهره خندان لوشكا روبرو لوشكا كنار رفت. آنها خاموشانه از دروأزه حويلى برآمدند. داويدوف حتى مشتها يشرا فشرده از غضب كلو يش بندآمد و به خشو نت كفت:
ما در كجا وعده ملاقات دادهوبودي؟؟ سس جواب بده شيطان زدها!
لوشكا خودرا از دست نداده بنو بهخود سوال كرد: - تو ترا آيا زنت يِ كادیىوانت هستم؟

- آرامباش هيحكاه غالمغال نه بِاكه سوال ميكنم.

لوشكا شانههايشرا باللا انداخته آرأم و تمسخر آميز
-


 صhاحبخازه من بسرتاسر دهكلده هرپه خو اهد كفت! تو آن


 زدهاى كه او صرف باشنيدن يك كلمه درباره تو مثل مغر ون به هكك مييرحدازد و كبود ميكردد! اين فاكت أست كه من
بر ايت ميگويم!
 قلب داويدوفٌّ !صورت غير ارادى ملايم شد. لاكن اين مرتبه !لهيج صورت تمايلي بخوشو قتى نداشت و وقتى لوشكا با با چشیّمان خندان و مرطوب أز سرشك مسر تبار به او نكريست از وى يرسبيد:
-
 بوى ارتباط ندارد درو درن ثكند. چپه در فكرش هسشتى، او ثيوسته روش و حر كاتمرا تعقيب ميكند! دأويدوف با لهجه سرد صحبت وىرا قطع نمود. - - براى تو بيتفاوت است كها او در دهكنده راجع به

- صرف اينكه چنين مصروڤفيتى به صصتشش فائده داشته باشد.
 براى من بكلى بيتفاوت نيست، فاكت! مسار اكخركى و ديو انكى و مناسبات مار ا مورد نها يش قرار دادن كا كاريست! من همين فردا با ماكار صحبت ميكنم و ما و تو يا عروسى ميكنم و

يا اينكه جدأ ميشويم. چنين زندكى كرده نـيتوانم كه با اتنشت بطرف من نشان بِهند و بكو بيند: أونه رئيس تير ميشه، لنده لوشكا. و اينك تو با چنين روشت اوتوريته مرا از ريشه خراب ميكنى. فهميلى؟؟ لوشكا برآشفت و داويدوفرا بزور تيله دأده از لاىدندان كفت:
 من هيخورى؟ تو كفتى ومن هم زنت شدم. جيبترا خر خوب وازباكير! تو ميشرمى كه همر اه من يكجا از دهكده بكنذى


 دهكده، چشت جغ جلعاه ليونوف و تنها بالاى علوفه لوتك بزن كاساپ** بدبخت. فكر ميكردم تو به آدم ميمانى لاكن تو مثل ماكار من هستى: در كله او تنها انتقاب انـي جهانى است و در سر تو اوتوريته. همراه شها هر زنى بـر انـ

ميرسد!
 منتظره باآواز نوازشكرانه و كلهات جدا جدا از هيجان كفت:

- خدا حافظ سيميون من! او
 كوحه روان شد.
داو لوشوفا! با آواز كرفته صدا كرد: در كو لوشكا!
در كو لائى راه دستمالك سفيل سبر لوشكا برق زد و و دز ظالمت محو كرديد. داويدوف برروى آفتاب سوخته خود

كاساب - لقبى است كه اوكرائينىها خطاب به روسها ميحفتند (مترجم).

دست كشيلده، بدون حركت ايستاده بود و دستپاییه لبخند زده فكر كرد: "اينه، خوب وقت براى طلبكارى يافتم! اينه، أحمق زن كرفت، فاكت!"

*     *         * 

معلوم شد كفتكو مزاح نبود. اين در واقعيت كفتّكو و حتى جنجال لفظى هم نه، بلكه مطلبى بود مشابه إبه به جدأئى. لوشكا شديداً از روبرو رور شدن بار با داويدوف ابا ميورزيد. داويدوف بزودى اپارتمان خودرا تبديل نمود لاكن اين موضوع مم كه يقينناً به اطلاع لوشكا رسيله بود اورا به آشتى متمايل نساخت
دأويدوف بكلى اميد اينر اكه معشوقهاشرا در كدرام
 أو كه اينطور ديوانه و عصبانى است بلا به هسشى" لاكن
 بارانى أكتوبر تاريك و غمناك بـا بود. قر اريكه معلوم شد لوشكا در وقت بسيار كو تاه توانست راه مستقيم آني به قلت صاف و ساده داويدوف كه در آزمايشـات عشقى غيرپخته

در واقع اين جدائى جها ضرورت صحبت دشوار با ما كار ناكولنوف از بين ميرفت و ثانياً از آنوقت بهِ بعد هيج جيزى اوتور اوتوريته آهنين داويدوفرا كه بخاطر روش نسبتاً دور از اخلاق وى كمى متزلزل شدهبود، تهديد نميكرد. صرف أين قضاوت تهاى
 او همر اه خود تنها ميماند، درهمان لحظه بدون اينكه
 مينكريست و با يادآورى از عطرلبان خشك و محركا لوشكا
 پيوسته دز تغيير بودند با غصه و تفكر لبخند ميزد. حشـمان لوشكا تعجبآوربودند! وقتى او از

زيريششانى أش مينُريست احساس تكاندهنده و زاتوانى
 لحظه نه !به زنيكه تجارب زياد و مناسبـات عاشقانه فراوأن
 یس ازيك دقيقه با مماس خفيف انكشتانش دستهال سفيد خودرا كه هميشه نظيف و نيلخورده بود مرتب ميساخت، سرشرا عقب زده بانكاه تمسخخر آميز و انكيز نده مينكريست و در همبين وقت حششهان بیملا طفتشى كه جرقه خيره ميزدند بصورت آشكارا بیحيا وهمههایيزفهم معلوم ميشدند
 ششـوهکى فرآرفتّه نشدد بإمها ارزانى طبيعت بوى بود.
 كورش مـاختهبود متو جه اين نبود كه معشو قو قهاش شايد بيش
 وترديدى عاشق جان خود انست. دأويدوف بسيارى حيزه هار ار نهميد و هتوجه نميشرا او روزى غرق دز سيل و طوفانٍ عشق رخساره آزايش شُده لوشكارا بوسيده كفت:
 خالكهاى رخسارت معطر هستيند, فاكت! ميدأنى پپه عطرى
ميلدهند؟

لوشكا د'أحسبيى كر فته روى آر نجها بلمند شد و پرسيد: عـ
 احساس زميشود لاكن كوارا الست. لوشكا با اظهار وقار نسبت بخود با با جديت كامل كفت: - من همينطور هم بايد باشم. داويدوف از جصورت ناخوشآيند متحير شد و خاموش ماند. كمى منتظر مانده پرسيد:

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - زير اكه من زيبا هستت. }
\end{aligned}
$$

هستند؟
بوى نكردهام. من به آنها كارىهم ندارم، من رأجع بخود
 بهارى، آنهائيكه از من هستتن بايد بوى بهمن بدهند. داويدوف دلتن؟ شده كفت:

- تو خود خو اه و دغرور هستى، فاكت! اكر ميخو اهى بدانى خالكهاى تو عطر بهمن نه بلكه بوى ملى بسرخكا و رییاز همر اه روغن نبا تى ميدهند. -- من ملى سرخك و ميازرا دوست دارم.... لو شكا با نارضا يتى كفت:
 بحهخورد ميكو ئى
لوشكا جو اب دندان شكن داد:
- اعاقل با احمق هم عاقل است لاكن احمق با عاقل بازهم احمق أبدى ميباشد.
آنها آنوقت هم جنجال و مناقشه براه انداخته دوله بودند لاكن اين مناقشهاى بود كنزى كه پس از پنـد دقيقه به

 كذشته دورو برناكشتتنى مينهود. دأويدوف اميد اينكا وىرا در خلوت براى توضيح موضوع و بررسى
 دلتنگ بود. اوبراى رزميوتنوف وظيفهداد تا كارها
 خو أست بكروه دوم برود. اين كروه دريكى از قست ازيتها دور دست زمينههاى كلخوز مصروف آيشكارى آر بود.
 صورت كرفته باشد. أين قرار خجا'تاآور انسانى بود كه

نتيجهمثبت عشقىرا كا كه ازآن هراس
 اين مطالبرا به بسيار وضاحت ميدأنست لاكن او حالا
 مناسبترين اقـامبراىخودش فيصله بعهل آوردتاناز دهكلده برود. اين سفر حداقل بخاطرى خوب بود ار او او درآنجا
 در آرامى نسبى زندكى كند.
$\varepsilon$

 بارانهاى خزانى آرام و بدون رعدون انـورق وطو

 وسعت يافت، نصن آسمانرا اشغنال ميكرد، استر تاريك



 صحبت ميكرد و وباران پر وربر كت ميباريد. دأنهمای كرم شبنم كو ئي قطرات شار شير تازه مستقيماً به زمين كه در خاموشى غبار آلود آرام كرفته فرا فرو ميآمدند




 بازان سياه شده در جستتجوى دانه ور خور انواك
 *رعظهتشانر اكمى ازدست دادهبودند بارانرا ناديذه كرفته

$$
\varepsilon r
$$

وإصداى كشدأر بنوبت آذان ميدادند. آذانهأى تازه

 یرواز سريعشان كوئى با زمين معطر از بوى باران وخاك مهاسكرده در هم ميريختنند. تهام خروسهاى كريهياپی اوك بصورت تحيرآورى آوازهاى مختلف داشتند. خروس ليو بيشكين ازي تما تمام خروسهاى ديكر زودتر بيدأرشده از نصفشب حانـرى از ميكرفت. او با آوازمستانه وتينور موجدلن كوشا و جوان تولى صدا ميداد. خروس ديكر با آواز متين و سنگين كر نيلىاش از حويلى اڭافون دوبسوف براى او

 دهكده كه رنت نس انسوارى - سرخفام داشت و متعلق به ميدانيكوف بود پس از همه باصلأى بلند مرمر خوابرآلود نموده بالهاى خودرا بالاي دنده بشدت بـاي بهم ميزد وبا آواز جر چون جنرال باكيرش صداى قوماندانها و لهجه غور آذان ميداد.
غير از كسانيكه عاشق يشيه و يا مريض خطرناك انـ اند كه هردو از نظر ناكو لنوف تقريباً يك منزلترا داشتند، در دهكده آخرين كسى كه به بسترخواب ميرفت خود ماكر اكر ناكولنوف بود. مثل سابق با استغفاده از وقت فارغ شار شبانه با سعى وكوشش فراوان لسان انتليسىىرا فرا ميكرفت. در

 علمبراى ماكار دشوار درار تمام ميشد! اواز اوازشدت كرمى يخنیير اهنترش را باز مانده با موهاى جر هیلوى كلكين باز اطاق نشسته با دستهالروى عرقرا از
 وقتاً فوقتا خودرا ازطريق تبنکى بيرون آويزان نموده آبرا از كوزهچه بالاى سرش ميريخت و از لذت با صـانى كرفته اخ و اوخ هينمود.

لمصه ينج خطه دز شيتى كه از كاغذ اخبازى ساخته شده بود خيره ميسوخت، شبير كها خودزا بهآن ميزدن آرند پييزن صصاحبخانه ششتديوار آرام آرام خرخر ميغرد لاكن
 ميدأنست كالمه بكلمه فرا ميكرفت ا... بإرى طرفهأى نصف شب روىتبنك نشسسته ساترت ميكشيد و در همیين وقتبر ای أولين بار ترانه دستهجمعى و وأقعى خروسهارا شنيد. ماكار دقيق كوش فرأداده متعجب شد و با هيجان با با خود كغت: "اين خو فقط مثل رمبمكنشت كوئى در تفتيش فرقه ميخو انند! عجائب و فقطط عجائب! .." از همـان وقت هرشب منتظر بيدأزشدن خروسها ميهاند و با احساس و لذت به آوأز قوهاندانان سر اينلده شبانهى
 خروسها بلبلهارا نفرت ميكرد. بخصوص آوأز غوروجنر !"ى خروس ميدانيكوف كه در ترانه عموهى خروسهها حيثيت
 صلاهها كه او به شنيدنآن عادت كرده بود و در دلش




 آروق كثيغى در كإويشى بندها ندهبود. دز سبكو تى كه

 از آذذان خود از دنده پا يان نيافتند.
 سلسله مرأتب بود. بنظر مإكار أين حر كت نسبتاً به اين

 وى آواز برآرد. ماكار كه تا أعماق قلب هيجانى شده شوه چنين بينظمییا طاقت نتو انست، أو در تاريكى نعره زد:
"خاموش باشپ!..") و با صدأى كرفته ناسز| كفت و كلكينرا بشدت بسته نمود.



 اساس رتبه تقسيم شده بود بصورت أصلاح نايذيرى برهم ميخورد. ماكار همان 'إخظه پس از نصف شب درازْميكشيد و خو اب ميرفت... أو بيشس أز أين ديتكر نميتوأنست درس
 اطراف خروسك بی حيا بكردش بود. ماكار بار با غضضب فكر ميكرد كه اين خروس بدون شك شك دززندكى هم مثل صاحب
 كه هيج كناهى نداشت هم خبيث، هم طفيلِي و هم كا كلانكار و فضول كفت. خروس همسـايه كه جرئت آٓذان دادن پِس از خروس ميدأنيكوف را كردهبود بصورت قطع هرا پرو كرام ماكاررأ برهمزدد: كراف دو فقيت وى در فراكرفَتن لسانـ


 شد. با'خن خشَك سلامعاميكى نموده خو اهش اهر كرد: - بيار، خروسترا انشدان بلده. -
 - ظاهرش بیپه درد تو ميخورد؟ ماكار با عصبانيت كفت:
تو طلبكارى كنم!

 همينطور هم است! هيشكوئي ماكار كاملا تصديق شد: در ميان يك خيل ماكيان رنكارنكـ، سادهلوح و عشوهكر يك
 دورك ميخورد. ماكار نكاه كاملا تنفر آميز و آشكار بطرف آن انداخته خطاب به مينوك مشور ماره داد: - اين نقصانیرا حلال كن!
ما كار جو اب كو تاه دأد: - برای سوپ.
أست وا بدرد ماكيانها هم ميخورد.
ماكار لبهايشرا كج ساخته لبخند تمسخخر آميز زد:
 بخورد؟ ميبينى كهل هقدر هير اهميت أست! أين كار احمقانه دشوار نيست

- هس از او بيش از أين هيج هِيز ديكر مطالبه هم نميشود. من نميخزواهم باغخهلرا همرانهش قلبه كنم، او قلبه يك تيغهر أ هم كشى كرده نميتو أند.... - تو هزاح نكن! وقتى لازم باشد من خودم هم مزاحرا ياد دارم....
مينوك بيشتر بيطاقت شله برسيد:
 راهترا قطع كرده است يا چه كرده؟ تميداند.
ك كدأم كار ديكرى ميكند؟ - او بفاليز تُميرود، همينطور بصورت عموم احمق

ماكار ميشرميد و مناسب نميدأنستبراى وى بكويد

 خصسانه ميانداخت بعدتر فكرش قـدواد و خودرا تكان دادهبر أى مينوك كفت:

- ميدانى همسايه، بيا كه خروس آلشىى كنيم؟
 - در حويلى خالمى تو خروس از كجاشد؟ --

ميكنم. من چشت خروس ماكار یس از نيهساعت كوئى همانطور تصادفـ حو يلى أكيم بيسخخليبنوف كه تعداد زياد مراد مرغ داشت سرزيد. ما آر راجع به اين وآن صحتبت كرده دقيق بطرف مرغها ونيأئى
 خروسها كوش ميدأد. هرینج خريس روس بيسخليبنوف كوئى
 ههمتر از همه آنها صداهای مناسب داشتنّد و ظاهراً بسيار باوقار بودند. قبل از خا خداحا فظى ما كار پيشنـهاد نهود: - اوى صا بفروش، آ؟ سوپپ شيرينتراست: هر كدامشرا كه ميا ميخو اهى انتخاب كن، زنم خيلى زياد دارد!


خالطه طلبي بده كه پتشى كنمر. يس أز چنددقيقه ماكار .در حويلى مينوكا ايستاده بود و خريطهرا باز ميكرد. مينوك كه قرار معلوم آلش كردنهو چییى بشور و هيجان مى آوردش با آحساس لذا

رضا يت خاطر دستهايشرا بهم ميماليد و ميكفت:
 از هيشت سر بكيرم. زودتر بازكن چرا ا جان ميكني؟ همين يك دقيقه من خروس مياندازيم. خروس هر كس زور زد يك بوتل بكيرد. بخدا كها كا همينطور خواهد بود ورنه من آلش نخو امم كرد! خروستو چها قدو قامتى دارد؟ قدش بلند است؟

ماكار كرمرا كه در دهن خريطه خورده بود با دندان
باز كرد و خلص كفت :
-
مينوك برزوى خودرا كه يإيان ميآمد در راه محكم كرفته
 فغان ديو انهوار مرغها بلند شد. لاكن وقتى مينوك خرو خرسىرا كه بمرك ترسيلهوبود و زود زود نود نفس ميكشيد به سينه فشرده آورد ماكار خودرا

 خريطه افتاده بود و چششهان كرد نار نجىا اششرا در آستانه مرك دوركُ ميداد .


- اورا -- ناجور است؟
-ميكو ئى! -



 زودتر تبررا بياور ورنه مردار ميشود.
 انداخت و به زن صاحبخانهأش كه كنارصفه ميكشت صـار زد:
- اوى، مادرك تاوقتى كرماست یی و پو ستشى صباح سوت يختهاش كز!
 آنيك در اول شق كرد و كفت: "به ايى تر تيب تو تمام

ماكيانهاى مرا بيوه ميسازى!" لاكن بعلتر بهر بهورت يك خروس ديكررا هم فروخت. آلشبدلى با مينوك صورت
 سر ديوار بافتكى آنطرف پريد و مأكار به تعقيشى با صرأى بی نهايت رضائيتمندانه به نعرمزد:

- أين طفيلىدا بتير مادرك. اين شيطان بـى دسیلينرا هرمو كن و بهدينـ بيانداز !



 شورداد ووىرا با حشّم مشايعت نمود. مينولك بجواب
 كذاشته اين طرف و آنطرف تاب داد و پسیس كنان كفت:


 انكريزى لعنتى از كا


 .
 انكايسبىرا ميكرفت وِ با با تأمل منتظر نصف شب ميبود.


- اجازه دأخل شدن ميدهيد؟ ماكار أورا با سوال كمى خشَو نتوآميزى' استقبال نمود:
 \&q

هِپ كرد
 -


 بينى رسا نيلدهاند! مثالا تو بر ايشان كِ ني نيك خطاب ميكنى

 بالايش! أين حشره چهوقت ميخو أبد ما كارجان؟ شب ممينكه
 حندين بار بالاى من خو اب آلود همر أه سمها يش لغت كر آت


 طول تتيله و كوت علف كشت و كذار دارد. بياكه حلانش
 رهبرى أمور بزهايى كلخوززا ندارم، قوماندان اين كيها داويدوف است. پيش اوبرو.




 لسان روسیىا دأده كفت: اينكه پيش خود بخوان و لبهايت را شور نده، سرفه نكن،

 0 .

عطسه تطور؟ اكر دفعتاً سخت ميگيرد و مجبور به عطسه
 شكافهاى بينـىام هميشه كرد كاه موجزد است بعضأ من من حتى در خو اب عطسه ميز نم. آنوقت تطور خور اهيم كرد؟ - مثل كارطوس به كفشكن بير!


دنعه بيني امرا أله قن خيورمردك اهرد.
-


 دز دوش كناهكار نشوم، آنوقت تو فوراً مرا از اينجا بير ون ميكنى، 'اينرا من دقيق ميدانم! ماكار قهقه خخنديده كفت:

- تو احتياط كرده عجله كن، در مورد اوتوريته خود نبإيد غير محتاطبود. خلاصه كه اينطور: خامور أموش شو و مرا از كار نكش، بخو أن و پيرمرد با كلتور شو. -
اين سو آل, آخن من اسوتر!

كرده كفت:
- ميفهمى اين په كارى أست... نه آنقدر مهمر... لاكن مطنب فقط أينجاست كه زن بيرم به همين خاطر از من بسيار خفه ميشود. ميكويد: "بخواب نميمانى !" من هیه ملا مت هستت؟؟
- تو مو ضوع را بكو!

 جريان دارد، چنان غرغر ميكند كه كو ئى بابه غرغرى است!

آنوقت ها و تو حطور خو اهيم كردء اينهم به كار هزاحمت ميكند؟
نباشد! مو ضوع واضـح است؟ شو كر خاموشانه سرشرا بعلامت رضا شور شور داده بدشوارى نفس كشـيد و قاموسرا باز نمود. او در نصفشب


 سرهايشانر أ بیرون كرده مودنل و بابه شو كر با شعف و وجل یس پس كرده كفت:

 شدهام ولى نتو انستى در سرود آنها حنیين زيبا نيّىرا درك نها يم• بلمى، حالا ديكر من وارد شدم! ما كارجان، اين شيطان
 بروسـيلوف: ماكار اخم كشبي لاكن خودرا كزفته با صدلاى آهستش پس چس كنان كفت:
أ

 يعنى كه بر ای من شخصست مشکوك است است و و ثانياً روشنفكر
 مينوك كه ماخورديمش بوده. آوازهارا هم .!إلـ از نقطهنظر

 دشمن رفت. تو چه فكر ميكنى، آيا اين آواز حالا هم براى هن غوراست؟

يكى از جنر الهاى قشون تزارى (مترجم).

به هيحج صورت! حالا او براى من شیلاق فروخته شده است نه آوiأ غور!
بابه شور كر با كم جر اتى چرسيد:
 ميدانيكوف خروس كدام كولاك ميبود، من آذأن آن رذيلرا در زندّى نهيشنيلدم! آنكاه اين دنبالهرو كو لاكبر ای من
 بنشين من یشت كتابخردو، با هررقم سو ال الحمقانه مرا محكم نكير. ورنه بيرحمانه از اينجا بيرونت ميكنم!



 كزدن زمينهاى آيشـي بود. ماكار همر اه زن او او صحبت كرى
 خودش بطرف خروس كه با متانت در روى حويلى ميكشت

 بود. از دروازه بير ون آملهو شو كررا كه ساكت بود با آرنج
تيبه دأد و هرسيل:
-
-
نه خروس!
 انختيار نمود. آنها تقريباً تا دزوازه رهبرى كلخوز انـو رسيلده
 آستين پبير آهن ما كاروا آ محكم كرف فته كفت : - ماكي كارجان شايد بكشند! -
هيكنند. حتما حلال ميكنند! ' or
 -
 من أين خروسرأ از طفوليت بياد دارم!
 نميكنند، در قوانيز طبيعت دز اين مورد هيجه پيزى نوشته نشده است، فهميدى؟ بابه شو كر بآحرازت اغتر اغن نمود: سفيلشدها أند. تو متوجه نشبدى؟ ماكار با حركت سريع روى كرىهاى بوتش شديداً دوز

 از حند دقيقه آنها باز به هو يلى ميدانيكوف بودندند. هاكار

 روزرا پشت روباه دويده باشد دهنشرا باز كرا كرده نغسك ميزد و از زبان نيلوفرىاش قطرات كو هك و ورشن ليرهايش به ريشكش ميحكيدنـ زن ميدانيكوف ب! خوشوئى لبخند زده شيششان آمد و ورسيد:

- انحيزى يادتان رفته أست؟
- آّمديم برايت بكو ئيم هيروخوروفنا كه خروسترا نبايد حلال كنى

 شو رك داده بمشككل فسفس كرده كفت:
- خدا نجات اتت بدهد!... ماكار نا رضائيتمندانه بطرفش چیپپ نگر يسته ادامه داد. - ما ميخواهيم آنرا براى تكثير مرغهاى كلخوز از $0 \varepsilon$

پیشت بخريم و يا تبديل كنيم زيرا به اساس وضع


 دأنه ميداشته باشند؟ ميدأشته باشند. اين خروسهم از مليت هاليند استا توت اينرأ نميدانى؟ من هم نميدانم وبه أين ترتيب آنبا به هيج صورت حلال نكنىي. - مكر او براى نسل آليرى كار نمى آيد، بسيار
 وبر أى خود خروس جوان پيدا كنيه.
 كه من پپه ميخفتم؟ - لاكن ماكار بدون اينكه متوجه وى وى شده باشد به معتقد ساختن زن صاحبخان انه ادامه داد: -
 تركرده ميدهيم و اوهمم، چنان بنوازش كند كه خاكباد شود! خلاصه كه بهيجصوروت أز بين بردناين خروسقيمتبها اجازه نيست. موضوع واضي استِ است؟ أينه خوبشد وخروسجوانزا امروز بابه شو كربرآيت ميآورد. در همان روز ماكار در حويلى ديومكا أوشاكوف خرا خروس
 بابه شوكربراى زن ميدانيكوف روان كرد. جنان مينمود كه آخرين مانع از آ بين رفته باشد. لاكن در همين وقت در سرتاسر دهكّده آوازه خندهدارى يخشى
 خروسهارا بطور عمله و هر هون آنهو آنهم بهقيهت بسيار كزاف ميخرد. آيا رزميورتنوف كه مزاحهاى خندایدارورا دوست داشت خطور ميتوانست ازیخنين حادثهاى چششم بيوشاند؟ او راجع بموضوع عجيب و غريب رفيقخخود شنيله تصميم كرفت همه خيزرا شخصاً امتحان كند و ناوقت شب ايارتمان ناكولنوف آهد. ماكار و بابهشوك نشسته سرها يشان به كتابهاى

 كاغذ سوخته از شيت كنده كنده كم مستقيهاً بالاى شيشه
 برقرازبود كه صرف در صنف اول مكتب أبتدائى در



 - رفيق ناكو لنوف در همينجا زندكى مى مكندو ما كار سرشرا بلند نمود و به چهره رزميو تنو
 تهايل شديد خنلده ميلرزيد. جشسمان ماكار با جرقه خار خيره دزخششيده تنك شدند. أو به آرامامى كفت: - تو أندزى پيشى دختر ها بر برو و همر أهشان بنشين، هن موقع نشستن و ضياع وقترا ندارم.


 - نی، راست بكو: تو ایر آنهارا ميخرى؟ أزآنها بر اي دختر هاي دهكـده شيريخ ميسـازم؟


و چر ا تنها خروس ميخرى؟
ماكار لبخخند زدد:

- در سوپ تا تا خروسرi و خالاص. تو راجع به خروسها به حيرت رفته بودى لاكن
 نميروى؟
هر أقبت كنم؟ لاكنبر أى اينكار سر كروْاستا
- مراقبت نى بلكه خودت كار كن. رزميوتنوف دستهايشرا تكان داده قهقه خنديد و
جمع كنم؟ نى برأدزك، اينرا ديكر عفو كن! أين كار كار مردانه نيست و برعلاوه من خود آدمسادهنى بلكه رئيس شور أى دمكده هستم
- آدم بسيار كلان نيستى. اكر رانست بپرسیى آدمى
 بيكارْرا همر أه آنها جهع ميكنم و تو نهيتو آني؟ رزميوتنوف شا نههايشرا بالا أنداخته كفت:


- 




 تصديق متأهل بودن بدهد؟ تو آندرى اين شوخى ونىارا كنار بكذأز! همين فردا در كروه اول برو ور وبرأى زنها نشان بده كه قهرهانان جنا رزميوتنوف سوخت انداخته از
-
 وجينكارى كار مردها نيست! شايد بكو كئى بروم كها الورا هم خيشاوه كنم؟
 مثالا مرا بكويند: برو زاكولنوف كالهماى ضلد انقلابيونرا
 كن - خوشحال نميشوم لاكن ميروم. بكوينّد: برو مثل
 لاكن بهر صورت ميروم! بستان اين كاوك بد بد بخترا ا اينطرف و آنطرف هرطورى ميتوانم كشى ميكنم لاكن بهر صورت لعنتى, اميدوشم!
رزميو تنوف كمى سرد شده اوقاتش خوش شد:
 تو بيحارهز ا يك و دو كفته پیه ميكنى
پيروزى ميدوشمش، آنقدر ميدوشم كه آخرين قطرهشيررا انزش بكشم. فهرميلى؟ - وبدون أينكه منتظر جو أب بـانـاند در فكر رفته ادامه داد: - تو در أين باره فكر كن كن اندرى جإن

 كردهام. اينه دز همين حند روز ليشس به ناحيه ميرفنتم تا با با منشى جدي الدآن آشنا شوم. در راه فيلونوف منشىى حوزه حزبى توبيا نسكوىرا ملاقات ميكنم. او انز من مييرسد:


 اشاره ميكند. ميبينم درو بشلت جريان دان دارد، شش ماشين ميكردد. پِرسان ميكثم شما ديوانه شدهايد كه أينقدر وقت دزو ميكنيد؟ أو ميكويد: "آنجا علف عادى و خوب نيست،
 كرديم آنزا درو كرده برأى خوراندن حيوأنات آماده بسازيم". ميپپسم: خودتان فيصله كرديد؟ او برايم جورأب

 خو اهيم كرد؟؟" ما كفتيم آنى أبراى آيش قلبه ميكنيمه او خنديده ميكويد: ״قلبه كردن كارى استر آر سادها آوحانه لاكن اكر درو و از آن خوراك خهارپایها تيار شود كارى است عاقلانهتر"،

ماكار بطرف رززميو تنوف نظر امتحانى انداخته خاموش شد. رزميو تنوف با بيجوصصالگى يرسيد:

- تو أورا ديدى؟

 ميكند. جو ان قوى چون نر كاو باپوز بزر بز كشيده، كف پإهاىخودزا ميخارد و مكسهارا همراه شان مير اند. به منشىى شباهت ندارد: هإى لج افتّاده و رويشى
 جو أن لبخند زده ميكو يد: پاو از صبع بجإى من در ماشيندرو كار ميكند. أونه دز هزرعه هير اند و دزو وز كرده ميرود"ر. من
 ميروم أولين ماشين كذشت، بالاى آن بابهكاك نشسته و در

 ديده ميشود. واضح شلد كه منشى نيسيت. دز ماششين دوم
 كوئى روغن از جانش بريزّد، دز آفتاب مثل شمشير بر
 پيراهن ما شيندزو را نميدواند. در امتداد هزرعه نكاه
 ديكر كه كدام آنها منشىى انست! فكر كردم ان از ظاهر روششنفكرانهاش خوام اهم شناخت، همهآنها آنا كذشتند، - لعنت خداباد، هيج نشناختم! همه نيمه عريان
 پيشانى يكى شان هم نوشته نشاه كه كدامش منشى است است. اينه، اينهم برايت ظاهر روشنفكرانه! همهاش روش روشنفكر

 آيا ميتو انى أين كِّهرا بشناسىى أينجا هم همينطور.


خو اهش نْمsد:

- ماكار جان، تو شخصيتهاى مذهبيرا غرض نكير، كناه دارد!
ماكار نظر غضبيناكى بطرف او انداخته ادامه داد: يكى از دروكرما منشىى است؟ و اين احمق پوز كرد ميكو ئيد

 ماشينهاى درو بغير از بابه ديكران همه بير اهن ندازندهر".


 كلاهشرا كشيلده بود در پيشاپيش همه در لایيك بري برزو

 كردم كه أينه، أين هم په منظرهأى إست! منشىى كميته

 تشويق كرد. جوان پوزگرد مرا نزد أنها برده منشیىرا برايم نشان داد. من از بغل طرفش ميروم خودرا معرفى
 آشنا شوم اما أو خنده كرد، اسيهارا ايستاده كرد و و ميكو يد: "بنشين رفيق ناكولنوف اسيهارا بران تا در و كا كنيم و در
 دوانندم و خودم در جايش نشستم، أسیهارا همى كردمه. تاآنكه سه رده حا دزو كرديم آشنا شديمب... بهترين جوأن
 باد ميدهم كه در زمينهاى ستاوروپل"

 كه كى خوبتر كار ميكند. لاف زن لاف ميزند، غمخور غم

> * زام شهريست در اوكر انين (مترجم)•

ميخورد. او راجع به همه پيز كمكم پرسيلد وبعد ميكويد: "برو خانه رفيق زاكو لنوفى، من زود ييشتّان •، آيم".

خوپروف پیرسيد: آيا او از جمله فعالين بود يا نى؟ برايش كفتّ كه كدام فعالين، يك تكه درد و عذاب بود، نه فعال. - او جֶه كفت؟

- يارسان ميكند: "پس بخاطر چپه اورا كشتند، آنه آنهم همر اه زنش يكجا؟" برايش ميكو يم أز كجا معلوم كه كو لألاكها
 -
- لبها يشرا حوشيد، مثلى كه سيببترشرا خلور خوره باشهد - يا اينّكه همانطور معلوم شد و يا كفت: " ام، ام"
 -
- شيطنّ ميداند. حتهاً در اداره سياسىى دوالتى بر ايش كفته اند.
رزميو تنوف يك سكرت ديكرا هم كشيد او را جع به
 ناكولنوف آملهه بود فرا أموش نهءد. خدا خاحافظى كرفته و با لبخند مستقيهاً به حشمهان ما كار نكّريست و كفت :


 تو در روز يكشنبه نيم ليتر ود 51 برايم خو اهمى كذاشت. اينر ا بدان!
- أكر خوب كار كنى ميكذأرم و يكجا مينوشيم. صرف
 چطور بإيد كار كنند.
ماكار آرزو مندى نمود:
خوشوقت باشى! - و باز هم در خو اندن عميق شد.

طرفهاى نصف شب وقتى بر فضناى دهمكده سعوت

 . به شعف مياملـ.

-

:
-


آغاز شد.

دأويدوفرا تنها رزميوتنوف بكروه مشايعت نمودا


 5الاهاى ديكر روان


 روىشانه نوك بيلكهاى شانهاش تيز برا آمله بود، دير وقت سرشرا تيار نكّرده، حلقههاى قطور موهاى ماى سياه از زير كلاهيیش






 لاكن بدتر از كندهوى شده". بر ای رزميو تنوف بهتر از هر كس ديتر به تمام معنى
 تويراركو وا و بعضىى حو أدث ديكرى از كذشتهمار ا بياد آورده
 تا شوراى دهكده را خبر بكيرد. در نيمهراه با ما
 قإت، استوار، داراى رفتا, كمى خودنما و ممتاز نظامى بود، او دست خودرا خامرا خوشانه برأى رزميو تنوف دران رانز نمود، با اشاره سر كراپیرا كه به امتداد راه روانوبود نشان داده كفت:

رزميو تنوف جواب نامعين داذد:

- أو مثلى كه لاغر شده است - من هم وقتى در موقف اوبودم روزبروز لاغر ميشـم. در باره او اصلا حاجت صحبت نيست - سست أست! پاپپرا دعوت كن، اسپيندش كن و كورش كن إ او خو

 مبارزه ميكردم، و اينه، مهربانى كن، خور انـ

 است، چششمانش
 حشّم من ازبين ميرود! اين زن سابق مرا بإيد در زمستان بإكولاكها يكجا همر اه تيمافى روانى آن به نوا احى روان ميكرديم. شايد آتشش در آنیا كمى فرو مينشست. - "من فكك ميكّردم كهتو خبر ندارىى...



كرفته باشد بلا ده پسش، لاكن، اوى رذيل، داويدوفـرا آزرده نساز، رفيق عزيز مرا بر بادنده! اينه، موضع درزمان حاضر از اين قرار است!

- تو یيش از پيش برايش ميكفتى. چرا خاموش بودى؟
- براى من مناسب نبود برايش بكويب! او شايد فكر ميكرد كه من كويا از حسد و رشك ميكو انويم و يا فكر ديكرى انك -يكرد. اما تو كه در اين موضوع آدم بيغرض بونى إرا خاموش هاندى؟ هرا تو اورا جـداً ييشبين نساختى؟ رزميو تنوف لبخند زده كفت:
- در صورتيكه دستهاى كشال بكردد و هيج نكند اخطاررا جاى ديكر برايش ميدهند. لاكن من و تو بايد اورا رفيقانه بر حذربداريم. انتظار بيش از أين ممكن نيست. لوشكا جنان مارى است كه داويدوف همر ايش نـن
 افتاد. يا سل مهلك و يا مشابه بها آن سفليس دامنا ميشود، منتظر همين هم باش! من وقتى از كيرش خلاص
 نميترسم، زبان انكريزىرا به بسيار خو بِى ياد ميكيرم و بسيار حيزهمارا با عقل خود بدون هيار بيك يك معلم و استاد بدست آورده كارهاى حز بیى كارهاى ديكر هم نميكيرزم. خلاصها در در موقف من كه مجرد
 همر اه او زندكى ميكردم ودكا نميخوردم اما هرروزز خمانر آلود
 برای مردم است! اكر بدل من ميبود اين كفتهرا با حروف
 كمو نيست واقعى و خوشبين اين كفته كبير, هرروز انِيش از خواب و صبع بيشى از نان سه سه بار ميخو اند اندند. آنكاه
 درآّن قرار داردٍ كرفتار نميشد. توخودت بياد بياور، اندرى

كه در زندكى از همهين تخم لعنتى زن خقڤلر مردمخوب ضربه
 هصرف ميشود، چقلدر شرابى شدهانیاند، خقدر اخطارهاى
 بخاطر آنها در زندانها نشستهاند - وحشتشناك است! رزميوتنوف بفكر فرو رفت. آنها مدتى خانيانورانه ميرفتند و سنابقه دور و نزديكشانر، زنهائىورا كه در رور راه زندكى ملاقات كرده بودند بناطر ميآوردند. ماكار ناكوالنوف سوراخهاى بينىىاشرا ميكشود، لبهاى باريكشرا سخرا ستت ميفشرد و كو ئى درقطار حر كت ميكند شا نههايشرا راست كرفته و قدمهاى خودرا دقيق بزمين ميچپاپيلـي و روانبود. او با ظاهرش سرايا مظهر غيرقابل دسترسىیود. اما رزميو تنوف در راه كاه لبراه لبخند ميزد، كاه دستهايشرا نوميدانه تكان ميداد، كاه بروتزردر نكـ و حنگششرا ميتابيد
 واضتح با بيادآوردن خاطر ات بخصوص روشنخود يا در مورد اين و يا دربارهآن زن ديكر صرف الخ ميكفت، كوئى پيك بزرى ود كارا نوشيده باشد وآنوقت در در فارنـ ميانسكوتهاى طولانى بصورت نامفهوم ميكفت: - ایى ای، ای! أخ په زنى است! اين زن است! ان

*     *         * 

كريميا حیى لوك عقب ماند و ششت كو لائى پنهان شد و صحرای وسيعىى كه انتهايش غيرقابل ديل ديدبود داويدوفرا در خود فرو برد. داويدوف عطر نشهلآور علف و زمين
 تنفس مينمود و به صف ششتههاي دوردست قبرها نكاه هيكرد. اين پشتلهما كه از دور آبيرنك معلوم ميشدند داويدوفرا بياد امواج بلند و طوفانى بحيره بالتيك

ميا نداخت و أو كه قدرت اسشتقامت در برابر حهله آنى حزن , الم شيرين بر قلبش جشهانشرا كه دفعتاً مرطوب شدهبودند بطرف ديكر دور داد..... بعد نكاه آواره و پريشان او نقطهایىرا در آسمهان يافت كه بمشكکل ديده ميشد. عقابسيـياه دشتى، ساكن
 داشت بالهايشرا در اعمهاقسرد آسهان كشوده و آهسته تقريباً نامرعى حلقه بحلقه ارتفاعشردا از از دست ميداد. :الهاى وسيع با انتهای كول و غير محرلـك اورا در ارتفاع زيرابرها بها سهولت حر كت ميدادند. باد مقا با بل يره هاي سياله وىرا كه جلاى خيره داشت با حسادت ميايليسيل و در بدن چرعظهت و استخوانىاش ميفشرد. وقتى او حر در موق دورْخوردن كمى متمايل بمشرق ميشد اشعه آفتاب آ آز طرف مقابل و وايان روشنش هيسراخت و آنكاه داويدوف تصور مينمود در قسهت تحتانى بالهاي سفيدفام عقاب جرقهها در هر كتاند و كاه بصورت آنى برق ميز نند و كاهى مم فرو مينشينند.
...

 داويدوف در اين زهناهاهاى بـا


 و ناهيز تلقى ميشر.... احساس تنهائى و تجرد أز تهام
 احساس مينهودكه مدتها قبل متحمل شده بود وآن وقتى بود
 مىايستاد. این چقلدر وقت بود! مثل خواب سابق نيهه فراموش شده....
 شديدتر ميوزيد. داويدوف بدون اينكه خودش متوجه شده

باشد سرشرا پايانٍ انداخته به آهستكى در كپرك راه غير هموار و متروك دشت وينكنى رفت.


 اختيارش كذاشته شلدهودند دل ميسو آنها تقريباً تا نصف راه ستان كروه اول با قدمهاى آنقدر آهسته و داتتنى كنثنه حر كت ميكردند كه داويدو


 ارزانوف رويشرا كشتانده دير خاموش ماند و بعد با صداى لرزان جواب داد: تو رئيس كلخوز هم هستى مرأ نـيتوانیى مجبور بسازى كه بيهوده بتازم، نميشهه برادز! -
 ميروى، فاكت! ارزأنوف یس از سكوت طو لانى كفت:
 وقت !!ه ;اخت بدود. داويدوف بيهز أح شروع به غضّب شدن نهود. او حالا ديكر بدون اينكه هيجانشرا تنهان كرده باشد صدا كرد:


 ارزانوف حالا ديكر با كمال ميل جوان اب داد: رهنهانئى كنم تا بطرفى بروند كه لازم است نه به آن آنطرفى
 و جایرا ناحق هصروف سشختهأم ميتوانم پاياني شوم و

يهلوى كر إیى بياده بروم، لاكن قيضههارا بدست تو نميدهم،
نميشه برادر!
داويدوف بطرف راننده كه لجوجانه نميخو است سوى
وى نگاه كند نظر انداخته يٌرسيد:
-

- تو قيضنهاهاى خودرا بدست من ميلهى؟

داويدوف فوراً نفهميد:
-

- حالا توضيح ميدهم! قيضنهماى تمام كلخوز بِّست تواند. مردم بالاى تو اعتماد رهمبرى تمام اهور كلما كلخوزرا كرده اند. آياتو اين قيضههارا برای من ميدههى؟ نمىدهىى،
 قيضفهاى ترا نميخو اهم؟؟ تو هم از مرا طلب نكن!

 منتظر جواببود پرسيلد: -

 نُميفر ستنـد....

 اولين بار چاينهاى باريك لبخند خود دواررا ديد و پپرسبيد:
- 
- اشخاصى مثل تو و ماكار ناكو النوفـورا. -
- تنها شها در دهكيه دوست دوت داريد سريع بتازيد و خو دتانهم بتاخت زند داويدوف به زانوهايش زده و سرشرا به عقب انداخته
 تُشيده سوال كرد:
- 

با يد آنر آكر كني؟؟

- نى،

 بود، يكى سطل بردست، ديكرى با سيخ پنَّى آن ديكرى
 دستور العمل خو اهدداد، كسى ديكرى نيست.... داويدوف با تعجب عهيق فكر كرّدد: "اينهـ بابهك
 اروا آرا تو رزميوتنوفـرا بحيث آمر حريق مقرر كردى؟ ارزانّوف حالا ديكر روشن و آشكار تمسخر كرده جواب داد:
 هركه هر طور زندكى ميكند در حريق هم همان ون وظيفه

 نداريد و ديعرانرا هم آرام نميعناريد بَ به أين ترتيب شما

 دزست ميكويّ؟ رزميوتنوف آرام زندكى ميكند، آرام آرام،
 نميرود.... يس در موقف آمرانه او حیه كارى برايش با باقى
 كردن، كدو ودي بار آوردن و ومزاحم مردم شدن. اما ما ما مردم


عجله كار بكنيم، حريقرا خاموش بسازيم
 رويشرا بطرف وى دور داده از نزديك چشهان خندان و
 لبّخند زده كفت: - تو كا ايوان، معاوم ميشود كه آدم عاقل هستى!

آن يك با مسرت جواب كفت:

- تو هم داويدوف از آدمهایى سـاده نيستى!

آنها مثل سابق قدم بقدم پيش مير فتّند. لاكّ داو داويدوف

 وانهيدأشت
او كاه از كراپی خيز ميزد و كنارآن ميرفت، كاه


 اختلال عقلى ندارد. أو راجع به همه چیيز قضاوت عاقلانه
 هعيارهاى غيرمعمولى و ونى بخصوصى برخورد مينهود.
 و از كنارآن فيتهكك دود مطبن تاب خورده باريا بالا ميرفت، داويدوف يرسيد:
 همينطور قدم بقدم و آهسته ميروى؟

- هـينطور ميروم.
- تو چرا بيشتر در باره این عادت عجيبت نكفته بودى؟ من همراه تو نمى آمدم، فاكت!
- بهي ميكردم؟ اينه خودت رفتار مرا ديلى. يك يك بار ممراه مز سفر كنى بار دوم نميخو اهـى داويدوف لبخند زده كفت: -
ارث|انوف بجإى جواب مستقيم بصورت نا معين كفت: فوقالعاده زرياد مينو شيد. دستهايش كّ خودش دائمالخمر. مدتى زياد طاقت ميكند و بعد همينـا يك پییرا بوى ميكند يك ماه كامل در آن غرق ميشود!

تهام زندكىرا، برادر عزيز، تا آخرين تار و پودش شراب مى نوشيد!

> - خوب، يس جه؟
> - اما بحهاش يك قطره هم بدهن نميريزد. - تو بدون مقدمه، سادهتر بكو
 شكارى شجاع و از آنهم سوار كار دلير بود. دز ور وقت خلدمت
 ميكرفت. از خدمت آمدا ور در مسابقات اسِر اسِ دوانى ستانيتسا هرسال جو ائزرا ميكرفت. بآنآنكا او پدر سازهام بود لاكن آدم مضرى بود، دربار خدا نصيبش شودا كاز از اك
 آتشداش داغ نهوده بروتهايشرا در اين ميخ ميتابيد. دوست داشت خودرا در برابر مردم و و بخصوص در در در برابر زنها نشان بدهد ... و تطور سوار كارى ميكرد! خدا نـار نيب هيج كس نكند! مثلا لازم ميافتاد به ستا نيتسا براى كارى
 همانجا خهار نعل! در حويلى ميدواند و از ديوار خهچهئى خيز
 انداز در زندكى حركت نـيكرد. تا ستانـيتسا نيتا بيستوحهار

 كركهارا نى، بلكه خركوشهارا! از كدام بتهزار خركوشكرا مير اند، از فرو رفتكى دورش ميسازد، كيرش ميكند و يا

 اسپهای زيادىرا برباد داد. من بياد دارم كه شش اسبرا
 بعضى هارا ميشكنا ند. من و مادرمرا پیاك ورشكّست ساخت
 بسرعت زياد مـج ميخورد، به زمهين يخزده تصادم ميكند ور ميهيرد! ميبينيم یدرم پیياده ميآيد، زينرا بالاى شانهاش

میآورد. مادزم بـرى آواز مىانداخت لاكن بالاى پیدرم
 أوخ ميكند و هنوز داغهاى وجودش جور ناشده باز آماده شکار ميشود.... - اسِيها تصادم كرده ميمردند، پس او چطور سلامت

ميهاند؟

- اسي حيوان سنگين است. او وقتى در تاخت ميافتد تا زمين سهبار ملاق ميخورد. مكر پلدم

 برميخيزد و پياده راه خانهرا


داويدوف با هيجان كفت: - جو ان نيرومندى بود! - نيرومنا بود صنيح است لاكن نيروى ديكرى هم : باى او يِدل شل.... -- أورا كازاكهاى دهكلده ما كشتتند.
 يرسيد:

- بخاطر هیى اينطور كردند؟
 - تو خو سكرت نـيكشـي كاكا ايوان؟ - جدى سشرت نميكشم لاكن بعضنى وقتها همينطور بر ای سـاعتتيرى. حالا اين قصه كهنه بيادم آمل و "دهنم
 كشتند؟ البته كه سز اوار بود
-بود شو شش دز باره اين كار خبرشد. أو ترسيد همر اه پِّرم
 بود. آنگاه شوى لندهكشی دو بر ادر سكه خودرا متقاعد

ساخت. اين حادثه در ماه فبرورى اتفاق افتاد. آنها سهنقره
 أورا چههلتى داده بودند! با سو تهها و كدام آهنى بودنشى... وقتى صبح پدرمرا خانه آوردند هنوز بيهوش و سراها مثل چحن سياه :ود. تهام شبرا بی هوش در رو روى يخ افتاده بود. بر ايشى حتماً آساننبود، آه بالای يخّ!

 دوماه بر نميخخواست، از حلقش خون ميآمد و آهسته آهسته كپ ميزد. تمام دل و درونش تكيدهبود. رفقايش به
 فيودر؟ بكو، و ما..." مكل او خاموش است و صرف صرف لبختند آرام ميز ند، با جششم اشاره ميكند و وقتى مادرم ميبر آيد بسيس كرده ميكويد: "يادم نيست بر ادرها. من در برابر بسيارى شوهر ها ملامت هستم"".


 دعاى مرك كى, كی كنم!" لاكن پدرم دست خودرا شثل طفل



 كِهای كهنهرا بخاطر بياوريم؟ كناه از من و جواب ازمن....."
 نكفت. آدم بسيار محكمى بود!

- تو از كجا ميفهمى كه اوبرای پاپ مجبورم ساخته بود. مادرم ميكو يد: ״ اايوان زير چپپر كت در آى، بشنو، ، شايد أو بر أى پّر مقدس راجع به قآتلين خود



يدز مقدس"). و بعد سوال ميكند: "حطور یدر مقدس، در آن دنيا اسِي است؟" پیدرمقدس مثلى كه ترسبيل و زود

 نجات روحت فكر كن! برايش عذر كرد، پیرم پیيوسته خاموش بود ور وبعد كفت "ميكوئى آنجا اسپپ نيست؟ افسوس! ورنه من دز آنبا بحيث كله بان تعيين ميشدم.... واكر نيست پس من درآن دنيا كارى هم ندارم و اصلا نميروم. نـيهيرم اينه تهام كیهارا برأيت كفتم!") ییر مقدس بسرعت اورا بها به وصلت عيسى رسانيد و بسيار ناراضى و فورق العاده غضنبذاك بر آمد. من بر ای مادرم تهام آن حيزه هائى را كا كه شنيله بودم قصه كردم او كر كيه كرد و ميكو يد: "روزیدههنده ما كناهكار زندكى كرد و كناهكار ميهيرد!"، در بهار، وقتى برف آبشدهبود پيرم برخاست، دو روز
 كاهلارا يو شيده براى من ميكو يد: "برو ايوان مادياننرا بر ايم زين كن"، تا أين زمان در است و بود ما ما يك ماديانك سا ساله مانده بود. مادرم كپ اورا شنيل و اشكها يشرا ريخته كفت: ״فيو در آيا تو حالا ميتو انى آسِ سوا وارى كني؟ تو بششكل سر پا إيستاده هستى! آلا نميسوزد یس بهن و اطفال رحم كز!

 يك مر تبه در روى حويلى اسِيرا قدم بقدم برانم. من صر صرف در حويلي يكى دو دوره ميز نم و خان مانه ميآيم".

 تراش نكرده بود و در خانهكك تاريك ما معلوم نميشد كها چهرهاش تطور تغيير كرده.... من در روشنى آفتاب بطرف



ريشش سفيد برآمله، بروتهايش همحنان، و و موهاى
 عذأب ديدهاى نميخنديد شايد كه من كريه نميكردم لاكن در


 من ميخوا استم هحكمش بكيرم اما او اجازْه ندأد. آدم بسيار هغرورىبود. از ضعف خود هم ميشرميد. واضح بود او او
 او روى ركاب بالاشد لاكن دستچپش وفا نكرده. انكشتهايش باز شدند و او با تهام اندام به تخته ششت بزمين خورد.... و من و مادرم اورا بخانه برديم. اكر او در سابق خون سرفه ميكرد اما حالا ديكر خون از از كلويش جارى ميشد. مادرم تا شام از سرتشت بر بـر مـيخاست و موفق

 آدم هxكن و قوى بود! صرف در روز سوم سوبورِووانى


 دز روى زمين ايستاده شدن اجازه نيست، لاكن من يك كـك ايستاده ميشومى... من در روى اين زمين اين بسيار كشتهام و سواركارى كردهام و از ترأك آن آن بسيار افسوس ميخورم.... مادر دستترا برا براى من بله، اين دست در اين حيات بسيار كار كرده است..."
مادرم نزديك آهده دستشرا كرفت


 مريضهایى عاجل و يا كسانيكه در حالـت نزعاند تو سط مخلوط هـصوصى (مترجم).

وويشرا بطرف ديوار دور داند و مرد. بهآن دنيا ولاسیى مقدس رفت تا كلهمهاى اسپرا ورا مواظبت كند.... ارزانوف تحت فشار خاطرههايش دير خاموش ماند ند داويدوف سرفه كرده پرسيد : شوى اين.... خلاهـه كا این زن انكه او ... وبرادران شو يشى كشته بودند؟ يا اينكه اينها تصورأت توهسمتند؟ حدس ميزنى؟ ـ برايم كفت.
داويدوف حتى زوى كراپهى كمى بلند شد:


- حتى بسيار ساده كغت. صبح مادرم رفت كاورا بـوشد، من پشت ميز نشسـته بودم و پیش از
 "ايو انْجان پيش من بيا"). من آمدم او آهسته ميكو يلـ "خودرا طرف من خم كن". من خم شـدم و أو آرام ميكو يد:
 صـاحبخانه هسنتى؛ بيادت بكير: مرا اويريان ارخيّوف و دو برادرش افناسى و سركیى قيج زدند. اكر آنها مرا فوراً





 بهر صورت نميتوانم ببخشمشا! تو الوا وقتى كالن شدى رنـج و عذاب مرا بياد بياور و اويريانرا
 نه براى مادرت نهانبراى هيج
 بودند، و صليب كردن پيلدمرا بو سه زدم .....

داويدوف از قصه ارثانوف به هيجان آمده صدأ كرد:
 زمانه هاى قديم! دلشان سنكـ أست يا چپطر؟ مردم همه يكى هستند، آدم

داويدوف بیى تامل پرسـيد: - بعد تط إور شد؟
-

 نشانى هيكردم هریه
 آنوقت دوازده ساله بودم. غير از من مادرم هفت طفل ديكر داشت، يكى خوردتر از ديكرى بوديم. هادرم

 بير اههم :ود لاكن هما نطوريكه ساعتاتيرى ميتو انست بكند
 ما اطفال و مادرم خودى و سكه بود: أو بما نا نان مان ميداد،

 و ستون فقر اتم ضعيف بود لاكن مجبور شدم اختيار تمام خأنهرأ بالاى خود بكيرم و جون كازاك كاك كلانسال كار كنم.



 خانكى كمك ميكردند. لا كز من هر ماه اندازه كر كردن قد
 - مترجم)

خودرا در پپ كات دروازه فراموش نميكردم. مكر درآن سال هن آهسته و كند كلان ميشبدم - غم و احتيا ج و بيحانركى نكذاششتند كه من درست قد كـ بكشم. اويريانرا
 براى من معلوم بود. كجا رفت، كجا سـفر كرد همه و همهرا در موردش ميدانستم....
همسالانم در روزهماى يكشنبه به بازیها بالى مختلف مشغول بودند. مكر من وقت نداشتم، من كلانخانه بودم. دز روزهاى عادى هغتله آنها مكتب ميروند اها من دز تبيله

 همسالانانود فاصله كرفتم، كوشه نشـين، مردمكريز و مثل سنـ خانوش و كمكي شدم .... بهاين ترتيب در دهكده راجع به من آوازه انداختند كه ايوان آرزانوف كمى بیى ور و

 خوب هوشيار ميشديد؟" و به همهين خاطر من من بكلى از همقريههاى خود نفرت پيدأ كردم، بطرف هير نميتوانم نكاه كنم!.. آدم نيك، يك سكرت دی ديكر هم بلده. ارزانوف سكرترا با زابرابدى كرفت. انكشتهايش آشكار ميلرزيدند. او دير سـكرترا همراه سكرت داويدوف در
 كشيده و با سرو صدأ حلِّس ميگرد. دأويدوف پرسيدي

- خوب، اويريان تطور شد؟
زندكى ميكرد. زنشرا نميتوانست بخاطر معاشقه همر اه
 بكورستان روانش كرد. طرفهاى خزان ان دخترك
 "خوب، اويريان تو همراه زن جوانت دير زندكى نخواهى
كرد..."





 ميكردى دو مرتبهانش چقمق در نـيكرفت تنها دفعهسوم كارطوس آتش ميداد. سـلاحرا در خانه زير بامسراى ينـهان
 و اينك من شروع شا نويتوانستم كارى بكنم. كاه مردم مزاحم ميشدند، كاه بـ با سبب ديكرى. خلاصه نميتو انستم بزنمش. اما بهر صورت به آرزوى خود رسيدم! عمده اين بود كه من نميخواستم
 روز اول پوكزوف به بازار ستانيتسا رفت، او تنها بود بدون زنش. من خبر شدم كه او تنها رفته است ور و صليب زده دعا نمودم، ورنه مبجور ميشدم هردوى رشانرا بزنم. يك ونيم شبانه روز نه خوابيدم. تهام وقت در هقرى كنار راه قابو ميدادم . من در حقرى از دل و جان دعا ميكردم از خـدا ميخوا ماستم اويريان از بازار تنها بيايد نه همراه كازاكهاى قريه ما. خداي
 روز ديكر ميبينم كه اويريان تنها مى آيد. مكر تا تا اين دم
 جار وقتى از دور دور برايم دعلوم ميشـد كا كه كويا اسپهای اويريان در راه ميدوند قلبم كريس ميكرد.... او در بيش رويم رسيد و من در همين وقت از از هقرى خيززينده برآمدم و كفتم: "إياينشو كاكا اويريان و براي خدا دعاكن!"، او
 و قوى بود لآكن همراه من چه ميتو انست بكند؟ بدست من
 من براى او ميكءيم: "پايان شو به زانو بيافت! حالا ميدانى

 نزديك بيايد، اينه تا اين بته و فير كردم
 ارثانوف لبخند زدّه جواب داد: - در اينصورت او مرا يثيش پدرم به آن دنيا روان هيكرد تا كلههاى اسيرا بحيث شاكردش مواظبت ميكردم. - بعـاز آن چها شد؟ - اسِيها از صداى فير تاخت برداشتند و من هيحصورت از جايم شور خورده نـيتوأنم، پیاهايم سست و بى اراده شدند و سراپا مثل ور بر در درخت در باد ميلرزم• اويريان در „هلايّم افتاده و من يك قدم هم بطرفش رفتّه
 نيافتم. اينه اينطور تكان خورده بودم! خوب بيك شكلى

 بكسششرا كشيدم. بيستوهشت رون روبل كاغنى، ینـج روبل طلائى و دو يا سه روبل يول سياه داشت. اينرا منز پسان


 و از همانجا حنان كريختم كه كوئى اصلا در آنجا نبودم! بسياز وقت تير شد مكل همهرا يوره بياد دارم بيادم استـ. سالاح و كارطوسهارا دز وقتى اولين برف افتاد، شب آنهارا از زير زمين كشيدم،
 كردم.

$$
\begin{aligned}
& \text { داويدوف بالهجه شديد و قهر آميز پرسيد: } \\
& \text { - } \\
& \text { - خطّ } \\
& \text { - } \\
& \text { ارزانوف جواب ساده داد: }
\end{aligned}
$$

- من به آنها ضرورت داشتم. أحتياج خون مارا درآن وقت از شيش بدتر ميچوشيد
داويدوف از كراییى خيز زد و خاموشانه دير يپياده رفت. اررزانوف هم خاموش بود. بعد داويدوف برسيد: - در همينجا خلاص شد؟
رسيدند، جتسجو ميكردند، ميیاليدند... همينطور بدون هيج نتيجهأى يس رفتند. كى ميتوانست فكر كنر كند كه من

 من آنو قت بسيار ناآرام شدم. فكر ميكنم: "راكر افناسيهم بمرى خود بهيرد و دست هن كه هدرم برايش نسبت بقتل دشهن دعا دادهبود همانطور معلق بهاند؟ من دستپاپه
داو يدوف كپ اورا قطع كرد:
كغته:ود. تو دستترا ابالاى هر سه آنها بلند كردى؟
 داشت من آز خودرا. به أين ترتيب من آنوقت دستپاپه شدلم.... افناسىرا از راه كلكين وقتى زانشبرا ميخورد
 دروازه اندازه كرده:بودم، بعد تهام ششانيها هاكل كردم. سالاح و كارطوسهارا دز دريا انداختم همها اينها
 خودرا بر آوردم. بزودى مادرم آماده مرى شدى شد. شب آب مرا تزد خود خوانسته هيرسيد: "تو آنهارا زدى ايوانیجان؟"
 كنفت، صرف درن دست راستمرا كرفت بالاى قلب خود

ارثأنوف قيضشهارا ثكان داد، اسيها سريعتر دويدند و او با حششمان روشن و خاكسترى طفلانه بطرف داويدوف ; كريسته هر سيلد:
تيز نميتازانم؟
دأويدوف جواب داد:
 برانى، آب برسانى، فاكت
خو اهش كردم أها او مو افقه نكرد. او تا آخر ميخو اهد بالاى من تمسخر كند....

$$
\varsigma_{\imath}-
$$

- من هنوز بحه خورد بودم و يكو نيم سال پیشش مزدورى ميكردم. - اينه، أينطور!
 لو كيج در طول زندگىاش هزدور ناه ميكرد؟ - ارزأنوف
 ميكرد.... خهار سال پيشى وقتى شروع بكرفتن ماليه كردند خودرا آرام كرفت، مثل افعى پيش از خيز خودرا خم كرد. اكر حاللا كلخوز نميبود و ماليه كمتر ميبود ياكوف لو كيج باز خودرا خوب معلوم ميساختا او او أصيلترين كولاك
 داويدوف یس از سكوت طولانى كفت:
- اينرا ما اصلاح ميسازيم، در هورد ياكوف لو كيمي طوريكه لازم است موضوعرا روشن هيكنيم. اما كاكا ايوان تو آدم عجيبى هستى لارمى
أزثأنوف متفكرأنه بدور دست نكاه كرده لبخند زد و كفت:
فرضاً درخت كيلاس كلان ميشود درآن شاخحّهانى هر رقم زياد است. من آمدم ويك شاخحهرا كا بريدم تا دسته قمهِين بسازم - دسته قمحیين از درخت كيالاس مطمئنتر أست. وقتى اين شاخه ميرويد همحنان عجيب است أول از


范



 كه ققطى
 عجيب اسست، كدام آدمك نشه دو سرك دو دواناست و تكرك - خورده ديوار بافتَکى
 هر انسانها از اين عحيب بودنشي محروم بسازى مثل اين
 ارثانوi همانطور متفكر انه لبتخل زد و دسته قهحينزا بطر ف داويدوف دراز نموده كنت:
 إحجاد شود....
داويدوف دست أرڭانوفرا با عصبانيت دور سـاخت ا هيز جا بدأنم! .......

$$
7
$$

اعغناى كروه زان حاشت ميخورند. تمام قلبه كارها و رانثلدهما بلـور هيز درازى كه به عحاله سـاخته شلده بود جت




- او هميشه كم نهك پخخته ميكند! مصيبت است نه آشيز! - از كم نمكى پوست نمیدهى، خودت بكير تمك باش . - من و واسيا از يك كاسه دو نفق ميخوريـه. او بيتمكار دوست دارد و من شوررا. در يك كـ كاسه هطور ميتوانيم سرحل بز نيم؟ آك تو اينقدر عاقل هستى مشوره بده!
- صباح حیر ميبافيم و كاسه شهارا ديو ار زده نصف
 موضوع عادى - آن برأدر، عقل توهم مثل قلبه کاوت الست، هيحصورت زيادتر نيست.


 آهسته شیالح زده كفت: - ايوان ارثأنوف بى مسر ميآيد و همر ايشَ داويدوف. قاشقها يكى رششت ديكر ترق وتروت وت كرد
 كشت كه بر ای يكدقيقه كرإهى در حفره پنهان شلد.
 - - إل آرزوى خود رسيديم! باز میآيد وادار بسازد. ساءتتيرى ما خلاص شد! نى ديكر براى من
 نكاه كنيد، من از زميشو أنم حتى بسو يش بن بينم!






خفيف زنها و دخترها از لبخند ميلرخشيدندند. اين زنها، هيج كاه بدرستى آفتاب نخورده بودند، در كار دستهالهاى

 راه بطرف خهرمهماى آشنا نكريسته لبخند ميزد. مردم با وى بسيار عادت كرفته بودند، از آمدنش خوش شو بودند، مثل خودى ازش استقبال مينمودند. داويدو آين
 شديد كرد و صدايشرا بلند و كمى جر ساخت: . - سلامعليكم زحمتكشان عقبمانده! مسافررا نان ميدهيد؟
چيريا نيشنيكوف در ميان خنده عمومى كفت: مكر كسيكه يك ساعتك مهمانى آملده باشد نميدهيم و تنها با تعظيم و احترام مشايعتش ميكنيم. همينطور است سركزوه؟
داويدوف لبخند زده كفت:
 دوبسوف با صـداى غور و كوشخراش غرزد:
مهاسب! از امروز اورا در لست ماكور الات نوشته كن و تو، آشيززنك، هر قدر شوله كه دلشى ميخو اهلد برايش

داويدوف بدور ميز كشت، همراه همه سلامعليكى كرده

 دستهایشانرا كازاكهاى محل نسبت به ايشان توجه زياد مبذول نهيداشتند
 مالاقات با زن دستشانرا بوى پیشش كنند. دوبسوف داويدوفرا دست سناين و كرمشرا بالاى زانوى وى كذاشته كفت: -

- صرف اينكه تو فوراً شروع به محنت و غالمعال
نكن .
-- نی، تو به اين صورت طاقت نخو اهى آورد، بدون
 خو اهدبود. لاكن فیالا آرام . اشتهاىشانرا نبايد خر اب ساخت دأويدوف لبخنا زده كفت:
نمّيكاريم، لاكن ششت ميز نان شووع نخو اهيم كرد، به يك تر تيبى طاقت ميكنيم، آ؟ دوبسوف در ميان خنده عمومى قاطعانه اظهار داشت : - حتماً بايد طاقت كنيم! - و اولتر ازهمه قاشقر!

كرفت.
داويدوف سرشرا از كاسه شوله بلنّد نكرده دقيق و
 نميشنيد، لاكن دز حهره خزد

 چووبىرا ليسيد و سبرشرا بالا نمود. ازآن طرف ميز آن




 داشت مالاقى شدهبود. هنوز دز همان وقت دختر در در مالاقاتها بإوى بسو يش ههر باذانها و شرمنالك لبخند ميزد و هيجان در چهرهاش كه دفعتاً ميخروشيد منعكس ميكرديد. اما حالا در
 دأويدوف به چهره سرخ وخر وخرشان دختر نتاه رقيق


بلرد من ميخورى، دخترك محبوب؟ ومن بپه درد تو ميخورم؟



 واريوخا - كوريوخا وقتى تششمانش با چششمان داويدوف تصادم كردنـ
 انداخت. مر كانش ميلرزيدند و انگشتهاى بزرك و كار ولفتشر.
 آشكار تكان ميخوردند. او در احساسخود پاكِبود و در سادكى طفالانهاش تا اندازهاى نميتوانست با با مهارت احساسشرا ينهان كند كهممها اين مطالبرا فقط كور هيتو انست هتوجه نشود. كاندرات ميدانيكوف قهته خنديد و داويدوفزا مخاطب قرأر داده كفت:

- تو بطرف واريا سيل نكن، ورنه تمام خونش چهرهاش سرانزير شدهاست! واريا، برو رويتزا بشوى،


 داويدوف|، هِهوقت ميآئى. من برايش ميكويم: "(من از كجا

 نو لك ميزند بفرق من نو اخته ميرود. واريا خورلامووا

* استعمال ميشد، گوريوخا - اضافه شوخى اريرانهاست بهمعنى بد بخت (مترجم). . زام فاميلى وارووارا (مترجم) ***

كمى از زانو قات كرد و با يك خيز از بالاى درازیو

 غرفه رفت. پيش غرفز ایه ايستاده شد، سوى ميز بر كشت و با آواز لرزان نعرهزد:
 قهقه عمومى بجوابش ربلندشد. دوبسوف نيشخنّد زده كفت: - از دور ازخود دفاع ميكند. از دور خوبت است. داويدوف با نارضا يتى كفت:
 ميدانيكوف جواب داد: - تو هنوز اورا نميشناسیى او در پيش روى روى تو اينطور آرام استن، مكر در غياب تو كلونهر كدام مارا
 است نه دختر! ديدى كه از جا شش چشطو خيز زد مثل آهوى دشتى!...
 داويدوفرا تسكين نداد. راجح به اين عشق مدتها بيشي تمام كروه هيدانست و اوبراى اولين بار هرف هو همين حالا شنيد و آكاه شد. ولى اكر آن پشهمان اقلا يكبارديكر با جنين عشق و وفادارى صادقانه بطرفش مينککريستند آنو حرف ديكرى درميان ميبود.... داويدوف سعى كرد صحبت نامناسبرا تغيير بدهد و به مز أح كفت: - خوب، از آشهز و قاشق چو بیى تشكر!
 ? رخاسته كفت:

- از دسترأست و دهن كشداد و و بخاطر كوشش زيإدشان تشكر كن، نه أز آشهززن و قاشق،، - ويرسيل: شايد ديكر هم بريزم؟

داويدوف با حيرت آشكارا شكل عظيم، شانههاي وسيّ و بدن قطورشزا حیشم أندأز نهود و بآ آواز آهسته آز دوبسوف يرسيد:
محاسب كه جوان كستاخ و بییندو بار بود جو اب تاكانروى ساخته اند.
داويدوف هنوز هم در حيرت بود: اينقدر جسيم است مأدرجان، اها به ديدنت موفق نشـوهام!

آشهززن فر زد:
 , اشم، در صورتيكه صرف مرا بخخاطرى نديدهأى كه در زمستان از خانه نميبر آيم. من



 نان پيدا ميكنم. در كل و لاى هم راه رفته نميتو انم و اينك
 هيحصورت مادرجانت نيستم، رفيق رئيس! اكر ميخا ميخواهى

 ماند!
داويدوف لبخند زده كفت: باشم داريا كو يريانوفنا. - و نيهخيز شلده با جلى ترين وجه تعظيم نهود. آشبززن

شدهوود كفت:
19
-



ريخت و با تعظيم ارادتمندانه ثقديم نمود.
داويدوف ير سـيد:
-
 كاوآهن فورا نيـممتر در زمين كور مور ميرود، فاكت! -


 نميخورم . اين رقصى مطلا بق سازمن نيست.

دوبسـوف كفت:

- هميششه از قلبخود شكايت ميكنلد، اما سهشوىرا




آشيززن جداً غضنب شد و صداكرد
-
 بيمار بودند؟ خدا زنلدكى دراز برايشـان نداد، آيا من ملامت هستح؟
دوبسوف تسليم نـيشد:

-
. . -

-
دوبسوف نيشخندزذده بااحتياط كفت: 9.

آشپززن قهته عمومىرا تحت تاثير آورده بلند نعرهزد: - تو خالخالى احمق هستي! - نصف آرفهارا از

سرميز بغل كرد.
اما اننداختن دوبسوف أعصابآرام از بالاى زين آنقدرهم
 باكف دست واك كر كرده كفت:
 لاكن اين كارهارا، دخترجان، من با با بسيار باريكى ها يشى هيدانمر در اين وقت آشپپزن
 بصدا دزآمد. اما داويدوف كا كا از خنـلده و خجالت سرخ شدهبود بـششكل كفت:

 اما دوبسوف !! حفظى جـيت كامل و عصبانيت عمالى صدا كرد:

- ميتو أنم سوركند بخورم! صليبرا خوا اهمم بوسيد!
 هرسه شويت بهآن دنيا رفتند! سهو آشوى، آخر تصور كنيل..... ثإرسLال ولوديا كراحوف

 سراشر كذشت




 تهـديد نموده كفت:
 از كاسهماى كلى كار نكير! ظرف شك شكستهرا از روز مزدت

خو اهم كشتاند! مثل واريا يشت غرفه برو بر، از آنجا خوبتر دفاع كرده ميتوانى!.. أما من بهر صورت برت بعقيده خود هستّ: شوى هايترا بربا براد دأدى و حالا سرمن قهر ميشوى...
داويدوف بمشكل نظمرا بِرقرأ ساخت. در تزديكى غرفه براي سكرت كشـيدن نشستند و كاندرات ميدانيكوف أز شدت خنـهه هكك زده كفت:

 كومهاش داغ ميكشتان أن: داريا همر أه مشت حو الهانش


 آخر از مزاح ميمانى دوبسوف بطرف آشيززن كه از دزدانه نكريسته و با اشتياق كفت:

- تراكتور "فوردزون، است نه زن آن
 داريارا هيكر فتم . اما صرف بر ای يك هوفته ميكر فتمش وربعد ميكر يختم. من باحفظ اينكه اينقدر قوتهم دارم بيش از از يك هفته دوام نميكردم. أما تا تا

 وافر بخاطر زن بميرم لا.. نى، بـ إ آنكه من خالخالى احمق

 !رخاسته تا دروازه ميخزيدم و به حويلى بر آمده واز آنبا تا خود خانه دوش ميكردمبر د... باور ميكنى، داويدوف، بخدا




يشتسر، هر دوى ما دستهاى خودرا حلقه كرديمr لاكن
 كرديم. اما او جو ان و برعالاوه ترسو است و ترس اوسيل
داريا نزديك شود. به همين ترتيب اوبراي ابدالابد بـ به صورت واقعى به آغوش ناكششيله ماندهـ ...
 - تو، رفيق داويدوف، كي اين لعنتىرا قبول نكن!
 ميشود. درهر قرو قدم دروغ ميكويد. او همينطور تولد شدهاست!
داويدوف بعداز سكرت كشَيدن پرسيد: - ديكر چقدر شخم كارى مأندهاست! دوبسوف با بيمهيلى جواب دادي:
ديروز يكصدينجاهوهشت ماندهنود. دأويدوف بالحن سرد كفت:
با دارياى آشيز درام ميسـاختيد؟ - اينرا ديكر تو زاحق ميلوئى اونى خلاص كردهأند، اما شها تال ميدهيد؟

دوبسوف پیشنهاد كرد:
-
دلوحان كّي بز نيّم، لاكن حالا بريم كار كنيم
أين پيشنهاد عاقلانهاى بود و داويدوف كمي فـي فكر كرده
مو افقشد.
كاندرات ميدانيكوف مشوروه دادي:
-
 حالا در استر احتحأه هستند. داويدوف تعجب كرد:

- چطور دز استراحتکاه؟
دوبسووف لبخند زده توضيح داد:
- 

 خوبشى است، قوى است، بكذار هاق شو ند، بهر صنورت از آنها هيجه فائيدهاى بدست نميآيد. آنها بعدأز زمستان ضّعيف بودند كردند، قلبهرا كش نميكنند و خالاصه امتحان كرديم كار كا
 هيت فائدهاى نميكند. همراه كاوهاى كانى كاندرات قلبه كن او مشوره درست ميدهدلد.

- خود او حه خخو اهد كرد؟
 ناجورشده ودر بستر أفتاده. حتى كار الايشرا بدست ايوان ارزانوف روان نكرده و دستورداده أست تا او خا خانه بيا يد. -
 روحيهتاز تا جائى كه من ميبينم مطلابق به استراحتاناه

دوبسوف بدون اينكه داويدوف متوجه شود بطرف


## v

داويدوف در غروب آفتاب در ختم شياره كاوهارا باز

 دستان لرزان شروع به تابيدن سكرت نمود و صرف در
 تختههشتش درد ميكرد، ركهاى زير زانوهايش ميير يدند و

دستهايش مثل سالخوردهها ميلرزيدند. او از وأريا
ريرسيد:
-



 از رويش پس زّده كفت: داويدوف چششمان خودرا بسته هيكشيد. او نميخو است بطرف دختر ناه كند. اما وى كه از خوشبختى ميدرخششيل بالبخند مانلده و خسته آهسته كفت : - تو هم كاوها و هم مرا عذاب ساختى. بسيار كم اسـتر احت ميكنـي
داويدوفق اختم كشيلده كفت : زود زود ماندكى ميگّيرد كاوهار ا هم ميكذارد نفس بكشا لاكن هميشه بيشتر ازهمه قلبه ميكند. اما اما تو عادتهم ندارى و جانت رآ كشيدى....


لبها يشرأ مدكم بهم فشرد. داويدوف مو افق شد:

- أينرا تو راست ميكوئى، هنوز عادت نكردهام.



 مخصوص عساكاك نيروى دريائىرا ميبرد. او در روز ور وقتى عيخواست كاوآهنرا ترميم كند
 روز كافى كرم بود واو به بسيار خوبى ميتو انست بنيانر 1

بكشد اما به هيجحورت امكان نداشت در برابر دختر تاكمر لـ بسته كرد و ییسيد كه آيا واريا پن ندارد. او جو اب داد كه متاسفانه نيست. داويدوف افسردهخاطر در جهت ستان نظر انداخت. تا آنحا فاصله كمتر از دو كيلومتر نبود. داويدوف
 كرده با نيمآواز كفت: - اينه واريوخا - كوريوخا، اينحا منتظر من باش،

من تا ستان ميروم -


- در در كرتى كرمى ميكنى

داويدوف با لجاجت كفت:
-
شيطان همر اهشى او خو واقعاً هم نـميتو انست بدون
 قندو بی كناه رسههای روى شينه و شكمشرا بيبيند. اما در واقعيت خالكوبى هردو نيمكره سينه وسيع

 داويدوف شور ميخورد كبوترهاى كبود روى سينهاش بحر


 داخلى داويدوف كه عسكر دزيائى و جو جوان بيستسالهانود




 ترسيم نهودند. پس از اين داويدوف ديكر بها

نمّىفت، اما دز معاينات طبى با لجاجت طالب ميشد صرف طبيبان مرد معاينهاش شكنند. وساز ترخيص از عسكرى در اولين سال كارش در فابريكه داويدوف جرأت رفتنبه حمامرا بخودداداد. باهر دو دست شكم خودرا ونهان كرده تشت بيكاررا ميياليد، سرشرا كف غليظ زد و تقريباً در همان لحظه از رههلويش، از زير، خندهكك آهستهرا شنيد. دأويدوف رويشرا آب كشيد وديد: كدام آدم سالخورده و كز با باهر دودست هو كى كك محكم كزفتّه خودرا خم كرده با بيحيائى رسم روى شكم داويدوفرا نكاه ميكرد و دز حاليكه از وجد كا كويش بند ميآمد آهسته قهته ميخنديد. داويدوف بدون عجاله
 بياندازه كنجكاو نواخت. آنيك رسمرا هنوز تآخر سيل
 همانطور بدون عجله خودرا شست. بالاي كل آبيخ ريخت و وقتى او حشهطا يشرا باز كرد بطرف اطاق لباسّيوشى روانشد. دأويدوف از همان وقت بكلى از لذت غسل واقعى روسى و بخار در حمام وداع نمود و و به شستنخود در خانه ترجيحداد. صرف بانككر إينكه مبادا واريا با با بك نكاه شكم ترسيم شده اورا بيبيند، داويدوف عرق كرد و ويلهماى یاره بنيانرا هr كمتر كش كرد. داويدوف آر كشيده كفت:
تو كاوهار ا باززكن وبكنذأر بحرند و من رفتم.
 ميكنشت ويا اينكه قسهت قلبهشدهرا بايد دوره ميزد درهر دو صورت رسيلن تا ستان برايش خوش آيند نبود

وهمه اين سر كردانى بخاطر تصادف ناكورار.

 *ير امن خخجالت ميكشد.، أو در دل بخاطرى احساس امتنان هودد كه در برابر روحيه دخترانه وى برخورد محتاطانه

حورت كرفته بود. واريا پپاپوشهارا قاطعانه از كشـيده كفت: -

 كُندمىرنگش در قلبه كاه سياه برق ميزد و نو كهاى دستمالسفيد سرشرا باد مقابل به تخته ششتش مينو اخت او خودرا كمى به بيش متهايل ساخته، مشتهاى محكمشرا سخنت به سينه سفت خود فشرده صرف راجع بيك مون مو


 شا يدهم بكو يد : "تشكر وارياب"،
 كاوهارا باز كرد


 چيز سیياه وملائم كه بوى زمين ميداد كور رفتهباشد خو أبشنبردية ...
أو بخاطرى بيدارشد كه در يششانى أش يا جو لاكك وويا







 كرفت، مكل واز
 . مطيح حالت انتطاررا بخّود كرفت.

واريا سعى خفيف بعمل آورد تا دستشرا رها كند و با لهجهأى كه آهسته شنيده ميشد كفت : آهي

- من كرتى تماترا آوردم. بخيز •
 آفتاب سوخته واريا سرزانو يش افتاد. او بسته كرده ضربات شديد، سريع و زنكار ورار قلب خودرا شنيد. او إهر صورت منتظر و اميدوار مطلبىيودود.. اما داويدوف خاموشبود. سينهاش آرام بود، منظم نفس

 دستشروا باتنبلى به جيب فروبرد و خريطه تنباكورا لمس
 دأويدوف سوراخههاى بينى ونودرا بحر كت آورد و عطر خفيف
 آفتاب نيمروز، علفكرم وآن عطر تكرارناشدنى، تازه ور وا زيباى جوانى ميداد كه هنوز هييج كس نتو أنسته است با

كلمات مجسشش سازد
داويدوف فكر كرد: "

 كفرتى,

- تشكر وأزيا!

 كردهبود برآورده شلده. یس خاكسترى شاش سرشك دور خورد و با سعي الينكه جلو آنزا بكيرد مز كان سياه و غليظش به لرزه خفيف أفتادند


 ميتابيد و سعى .بعمل مى آورد يك كرد تنباكوراهم نريزاند.

سكر تها يش خالاص شُهه و تنباكوهم كم مانده بود واو اقتصاد

 واريا كمى ايستاده شد و بيهوده سعى ميورزيد آرام
شود. اما نتوانست بالاى خود تسیط يا يابد. او روى كرى شديد دور خورده در حاليكه طرف كاورها ميرفت كفت:

- ميروم كاوهارا بيارم.

اما داويدوف اينبارهم هيجمان سختر اورا در آواز وى
 و دقيق راجع بهآن فكر هيكرد كه كروه درچنا تهام قسوت آيشکارىرا با نيا نيروىخود قلبه كند. و آيا بهتر نخو اهدبود كه اكر او از كزوهسوم كها از همه نيرومناندتر است حثّد قلبهر ا اينطرف سـوق بدهدب؟
وقتّى داويدوف نميتو انسـث اشكش را ببيند وارياخودرا آرامتر احساس مينهود. او با احساس و لذت ميكريسـي و سرشك بر رخسارْههاىى كندمى رنگش ميلغز يلـ، و أو در


 عاشقانه كور افتاده بود و بسيار هوضوعاترا نميتوانست درك كنده، و اكر درك هم ميكرد هميششه با معطلى قابل بل
 داويدوف وقتى كاوهارا ميبيبت در رخسـارههاى واري؛ متوجه راهههإى خاكسترىرنگ شلـ. اينها نشانه

 - أى، ایى واريوخا - كوريوخا! قسمهيكه معلوم ميشود :تو امروز رويترا نشستهايى؟

- از كجا معلوم است؟؟ او نصبحت آميز كفت:
- رويت يك رقم رامدار است. هر روز .بايد رويترا بشو ئى.

 فرورفتتكى آنوپهزار از غبار پوشيله شلهمبود. ابر كبود و

 جرقه سرخ خونفام از ميانآنها كذشت، بشدت برا بالا خز يد و با نيم دائره وسيع آسهانرا در بو كرفتا. واريا لبهاى عريضشرا ميفشرد و المناك فكر ونر ميكرد: اماو مرأ دوست
 :اعدم رضائيت فكر مينهو د: "فردا با باد شديلى خو أهو أهل وزيلد، قر طول دوز زمين خششك ميشودف، آنگاه برأى کاو هها دشوار خو اها شد شد).
 جلوشرا ميگرفت. وقتتى تا ستان راه كم مانم اند تصريمش قاطع شل و آهسته خو اهشى نمو د: 2) -


داويدوف متعحب شد: ? ?
- هنز آنرا ميدوزم، من چنان دقيق هيدوزم دززشزا همر نمييابی. و ميشدو يمش.

داويدوف خنديد:



 .
دختر .! بافشمازى خو اهش نمود: .
داو يدوف مو افق شد:

$$
1.1
$$

- خوب، بكير اما تهام زحمت تو بيهوده خو اهد بود. مناسب نبود كه أو با بير اهن راهدار داويدوف
 فر اوان به آدرس وى ميكرديد.... او از كنتج چشپب دزدانها طرف داويدوف نكريسته شانهأشرا كج كرفت و بنيانـنرا

كلو له كرده پشت سـينهيندش فرو برد
وقتى بنّيانكردآلود داويدوف روى سينه لا قرار كرفت در مهمان اجظه احساس عراس عجيب، زآشنا و
 نيرومندى در وى داخل شده و همه مسـامات و جودشر اشرا كاملا
 پِششانى باريك و سفيلش عرق پش شون شبنم خفيف ظاهر كشت، حتى قدمها يشى دفعتاً محتاط و غير مطمئن شدند.
 نديد. يس از يك دق دقيقه او فَراهو شو كردهبود كه بنيان كثيفشرا بدست واريا دادهبود بالهجهه مسرتبارى صدا كرد:

- بيبين واريا كه پيروزمندهارا چططور استقبال شايانى
 هعنى كه ما وتو شر افتهندانه كار كردمايم، فآكت!

سِ آس ناي بدور آنبر ای سكرت كشيلدن جمع شدند. داويدوف هرسيد
كردهايـو خرا قلبهرا اينقدر زاوقت كرديد؟ آكيّخورد جو أب دآد:
-- تند كاو زياد است - تو نییدانی؟ در كروهسوم خهارجوره زياد است و $1 \cdot r$

اينرا هررقمى كه حسابكنى خهارقلبه ميشود! در كروهاول دو قلبه زيادتر است، معلوم ميشود كه آنهاهم از ما قوىتر

هستختد.
تريا نيشنيكيكوف اضافه نمود:
-
دأويدوف پوزخنَد زد:
-

- ختى اكرِ سمهكتار، بازهم زياد است. اينراهم

همراه بينى قلبه كرده نميتوانى هرا حالا كريه ميكنيد؟ بهر كروه بمقدار زمين كاو داده

دوبسوف باخود دارى كفت:

- هميج كس كريه نميكند داويدوف، موضنوع دراينجا
 علف و كاه هم وقتى حيو انات و خورالكرا تقسيبّ ميكردند



 ميكرديد، نه آنطوريكه شما كشيدهايد: هر ههرا آه از مالكيت شخصى تحويل دادند با با

 ميسازد، لاكن ما هنوز در غم آيشكارى ماندها ميم.

داويدوف بيشنهاد نهود ميكند.
دوبسوف كه همه از وى خاموشائه يشتيبانى ميكردند اظهار داشت:

- مارد نیيكنيم. ما مغرور نيستيم. داويدوف متْفكرانه كفت:
$1 \cdot r$
 رهبرى و همه ما در همينجا غلط كردماليم. در زمستان خور الكرا به اساس به اصطلاح وسعت مساحه تقسيم كرده
 درست נجاهايش قرار نداده بوديم - اشتباه ديكر. پس كدام شيطان در اين موضوع ماهامت است؟ خودما اشتباه
 من راجع به باز دهى روز مره ميكويب، ارقام بدى ثيست،
 حقدر قلبه بايلد براىتان أضافه شود تا أز اين بندش وأقعى بر أئيد، بيائيد حساب كنيم وهر هطالبرا يادداشت كنيم ودز وقت درو اشتباهات خودرا دز نظر ميكيريم، نيروى خودرا طور ديكرى تقسيم ميكنيم. چحقدر بايد أشتباه كرد؟
 كفتّكو، حساب و سشو الل و جواب ميكردند البته كه اتمانحكّون از همه فعالتر صصحبت مينمود. او با كرمى حرف ميزدو،
 كغتن سختنان نيشدلار به آدزس دوبسوف نمود. در همين وقت تصـادفاً دأويدوف متوجه جششمان اتمانحكانوف شد. ور دزآنها تنان تنفر عميقرا نسمبت به دوبسوف ديد كه از


 بطرف داويدوف نتريست وانظارشان يكديكررا قطع كردند - در چششمانوى خوشآمد ساختتكى جرق زد را وهر碞
 شيطنت آميز أنداخت؟ يقيناً آزرده است كه من دزبهار از كلخوز بيرونش كرده بودم". داويدوف نميدانست و نميتوا انستبربداند كه آنوقت،
 وىرا نزدخود طالبيل، زنخبزركشزا فشرده از لاى دندان

كفت: ״"و پپه ميكنى رذيل؟ تو بحيث كلخوزى ممتاز بذرد
 خودبخود كير بيافتد و در تحقيقات اداره سياست در دور دولتى همهكسان ديكى و تمام كارهارا برباد دهدا تو تو در در مجلس
 بدست بياور كه مجلس فيصله كرو كوهرا تائيد نكند. تاوقتى شروع نكنيم كوحكترين سايه بدكمانى نبايد بر نفرهاي ما بيا فتده، .
اتصانچكوف مجبور نشد بهزانو درآيد: بهِ اساس

 برخاستند، و مجلس فيصله كروهرا تائيد نكرد. اتمانچانكوف صرف با سرزنشى جمعى نجات يافت. ازآن زمان آن آرام شد، خوب كار ميكرد، و حتى.برأىآن كسانيكه تنبلى
 دوستىشد. اما نميتو انستت تنفريرا كه نسبت به داويدوف
 برخلاف ميلش تنفر كاه در كفتار غيرمحتاط، كاه در لبخند

 ميكرديد.
نصف شب بود كه اندازهو حجم كمك لازمه و موعد ختم
 براى رزميو تنوف پرزهخطى زوشت و براى دوبسوف وظيفه
 و تا نان چاشت از كروه سوم نر كاوهار اه همر اه قلبهها به اينجا روان قلبه كاران كار كنزا انتخاب نمايد. كنار آتش خاموشى شلذه يكبار ديكر هم آرأم سخگرت كشيدند وبراى خو اب برفتنـن.
در اين موقع كنار غرفه صحبت ديكرى جريان داشت. واريا در اكن سآده آهنى باكمال احتياط بنيان دأويدوفرا

ميشست. بهلويش آشهززن ايستاده بود و با آواز پخش تتريباً مردانه برايش ميكفت: - تو ديو انه چهه كريه ميكنى؟ -
 زيرييراهنىأش نماكبوى و عرتبوى ميدهد نه عطر صابون مشكی. هرا كريه ميكنى؟ او خو ترا نرنجانيده است؟
-

- يس ديو أنه خرِ ا اشك ميريزانى؟

دختر سرشرا بالاي لكن خم كرد و از جريان و فششار اشكش جلوكيرى نموده كفت:

- من خو پیيراهن بيعانهرا نميشويم، از خودرأ، از
محبوب خودزا ...
 آهى از دل بر آوردو كفت:
- نى ديكر، همينقدر كنايت ميكند! وارياجان سرترا هـمين حالا از تكّن بالا كن

 خوشبغت از نوجوانىاى كه هنوز بو سيده نشدهبود بطرف آشهز زن نكريستند.

 - اينه واريا، من مثم حالا ميبينم كه تو دختر واقعى شدى.
-- در كنشته؟ در كذشته باد بودى مكر شدى. تا جوانى بخاطر دختر دوست داشتنىاش
 وقتى دختر لبخند ميزند و حشپَبرّازى ميكند دخترى است سبك هون بأد. لاكن زما نيكه هشهانش آز عشق تر شو ند

$$
1 \cdot 7
$$

و بالشت شبانه از أشك خشرك نشود آنكاه دختر حقيقى ميشود! فهميلى ديوانهك؟؟
داويدوف دز غرفه دستهارا زيرسرش كذاشته دراز كشيدهبود و خوابش نميبرد. او باغم و غصه فكر ميكرد:
 دلحسِب است و چها فكرى دارند. اول مصادره امو ال كو لا كها و تبعيدآنها، بعد سازماندهى كا كلخوز إعد كار و بار و براى بررسى مردم و شناختشان از نزديك وقت كنايت نكرد. من چها رهبرى هستم در صورتيكه مردمرا نميشناسم و نتو انستم بشناسم؟ بايد همهرا إشناسمّ آنها إينقدر زياد
 نيست... اينه، ارثانوف از كدام جهت خودرا نشان دأد. هوه كس اورا ساده فكر ميكنتد. لاكن أو ساده نيست. ' اخ كه ساده نيست. مرف شيطان ميتواند اين غول انو جنكلى را بشناسل: او از طفوليت به آشيانهاش درآمد و ور دزوازهقلبشرا هم بسته كرد، و اينه تو در دلش راه آه بياب، او هم تر ا ميكذارد، آها، ميكذارد!

 كه در كذشته كو لالد بود أما حالا صادقانه كار ميكند، مثليكه از كذشتهاش بيم دارد.... اما اورا از آمريت اموال ال و مصارف حتماً بايد !رطرف سازيمr :بكذاز عضو عادى كلخوز باشد. اتمانحكوف هم آدم اسرارآميز است، بطرف من چنان مين مينكرد كه كو ئى جلاد بسوى محكوم نكاه كند. يس حر اء ا؟ متوسط معمولىاست، همراه سفيدها بود، خوب، خداه كدامشان همراه
 بايد دقيق فكر كنم، رهبرى كور كورانه و ندانستن اينكا

 ميدانستند كه تو پطور كلخوزرا رهبرى ميكنى ترا تا مغز استخو ان پاك ميكردند! زنهاي راننده در پهلوى غرفه زير آسهان صاف خو ابيده

بودند. داويدوف درحاليكه خواب بالايش غلبه مينمود نالش بإزيك واريا و آواز نيمبم كو يريانو انوفنارا ميشنيد.

 ?هن ميمالى؟ بغل كشىى كافيست. ميشنوى وارياجِان؟ دورتر بخو اب از براى عيسى، كرمى فقط از داش از ازت ال ميزند!
 ;
خنده آهستهه واريا به غمغم قمرى مشابه بود. داويدوف لبخند خوابآلود زده آنهارا در خو ابِهـلئهم
 دخترك محبو بیى است، حالا ديكر كلان شده است، عروس ميشود اها عقلش هِون طفل
كرّريوخاى محبوب!"

وقتى او بيدار شد شڤق دميله بود. در غرفه كان كسى نبود، أز بيرون صصلاي مردها نميآمل، همها قالبه كاران در شيإزهها بودند، تنها دأويدوف بالاى تخت عريض أفترادوه
 دز ممين وقت بنيا نشرا كه شسته و بط كو كها كاى ميده به شhليقه دوخته شلدهود همر اه پير اهن كتان
 "




 دامنسياه اوتو شلدهود هبشست
 فاصله دور داشتند مثل ديروز برق ميزدند. أو با آواز بلند و خندان هرسيد:

- ديروز ماننده شدهبودى رئيس؟ خو ابت برد؟ - تو شب كجا بودى؟ --- اينه همين حالا رسيلـ الا وأريًا سرشنرأ خاموشانه جنبانيد و در حششمانش هر اس جرقه زد: - شايد من كارى كرد كردهام كه لازم نبود؟ شايد لازم
 بِنـان رانهدارت مطمئن نيسـت ...
- 

 انگششتر در انتشتشت است!
 دور داده با كالالتزبان كغت:

 شر منلدگيش فائق آمل و جرقه آتشبپاركى در حشیمانش

 رششت كاوها دز بوت دير كشته نميشود. داويدوف خنديده كفت:
-


 داويدوف لبخنـد زده پپر سِيد: -

كاندر أت دستشسرا تكان داد و گغفت: - در آنجا دق شدم. زنم هحرقه بود حالا خوب شده و از

$$
1 \cdot 9
$$

بستر خيستهاست• تیس من آنجا هِ ميكردم بر كشتمر و اين
طرف آمدم. وازيا كجاست؟

- رفته كاوهها را بسته كند.
باش. خود ليو بيشكين هشنت قلبهرا هیى كرده ميآورد، من

 ديكر هم است: ديروز شام، در تاريكى بالاى ناكو النوف نير كردماند.
- 
- عادى همر اه تفنـى فير كردند. كدام شيطان اينكار را


 تكان ميدهد، يـا از كيجى و وِا از غضنب، در غير آن زنده و صحت است. أز زاحيه از اداره ميليس ناحيه آمدند
 اسشت
داويدوف تصيميم كرفت:
دشهن سرخودرا بإلا ميكند، آ، كا ندرات؟ ميدانيكوف آرام كفت: - خ" خوب، يس ميتوان بريد، - و به تبديل كردن بو تها يش پرداخت.

$$
\wedge
$$

چس از نصف شب در آسهان یر ستاره ابرهاى تيره و سياه متصل هم شناور بودند، باران دلتنگ كننـده و ميلده

** سیهسالار كبير روس، قرن نزده (مترجم).

خنك و شـكوت مسلط شد و هزرعه چون تاكوى عهيق نمناك تاريك كشت
يكسـاعت قبل از شفق باد وزيدن كرفت، ابرها بهم خورده يكجا شدند و بسرعتشان افزودند، مسير دانهانهاى
 مشرق متهايل بود، بعد همهان طور غير منتظره كه شروع شدهبود بهمان ترتيب ختم شد.
در آستانه طلوع آفتاب سوارى به غرفه كروه رسيد. او بدون عجله پياده شد، قيضنهرا در بتهاى نزديكىها رؤئيده بود بسته كرد، در حاليكه در راه شخیى اندامشرا ميكشيد و به همان آرأمى بطرف آشهززن بهاموى داشك در روى زمين مصروف بود آمل و با صـا آرام سلام عليكى نهود. كويريانوفنا سلامشرا نكفت. او در حاليكه بر آرنجها و سينه وسيعش تكيه دور داده روى دو زانو خم شذهبود و سرشرا يك آكبغله پإيان نموده و

 شبنم فرأوان نهناك بود و روشن نميشن. دور دود به رخسار پثديده و سرخ زن مينواخت و غوزههاى خاكستر بهر طرف !اد ميشد.
آشهززن كه از سرفه و دود نفسش بند ميآمد عصبانى
شده با هيجان صدا نمود:
 شر و دستشرا بالا نمود تا موهايشرا كه از زير دستهال بيرون زدهاند درست كنل و در همين وقت مسافررا در
برابر خود ديّفت:
سوراخهاى بينىات كفايت نميكند تا جوبتر اترا آتش كنى



- مثل تو استادها در مزرعه بسيار زياد حیكر ميز خودت يكبار امتحان كن تا در بدهى، و ومن ميبينم در سور اخهاى بينى تو تقار كنار رفته بطرف آدم ناآشنا نكاه دقيق انداخت.
قد مسافر بلند نبود و ظاهر بدريخت داشت. كرتى بيدستر فرسوده با تسهه عسكرى شخ بسته شده و و مناسب أندامش بود؛ برزويش پينها خورده و موزههـايش كهنه كه
 قرازيكه معلوم ميشدل بخلدمت اضافى و شاقه به صاجشى
 نقرهئى ابرويش فروددآمدهبود و با لباس كهنهاش تباين بكلى غير
 مسافر مهربانانهبود، وقتى او ميخنديل بينى سانتهاي و و
 نسوارىاش به جهان با مسرت و مالاطفت مينكريست.
 وو تل هیات و نسبتاً بزركّرا كه سرش لشم شده بود بيرون


مسافر بمز اح بشانه• كوشتى آشنززن نواخته كفت:
- اينه، روزىرسان، اينطور بايد عهل كرد! واين


 كاسه پیر و هر چها تيرهترباشد!
 مهر.انى و خوشرفتارى وى امتنان نمود: - تشكر از تحفهات، آدم نيك! كوشش ميكنم شو الهام خوشت بيايد.
اما هارا تو اين بو تلكرا همرايت ميكردانى؟ تو از جمله بيطارها نيستى؟ دارو كر كاوها نيستى؟؟

مسافر جواب نامعين داد:

هستند؟ نكند كه هنوز خو أب هستتند؟ در قلبهكاه دوردست كار ميكند. - داويدوف أينجاست؟ بود، او خو بسيار سخت كار ميكند و ناوقت هم
خواب كرد.

- او تا ناوقت شب چه ميكرد؟
كندمهاى تيرمأهىر| كه هنوز در وقت زندكى انقر ادى كاشته


رفته بود.
-
 بينى سا نتهایاش واش پين برميـاشت لبخنـدزد. آشپرزن جو اب داد:

- هنوز روشنى بود كه آنجا رفت و وقتى از آنطرف

 ميكنند "كه از از عقل دور است!
 نُميخورد! دلرا از از دلخانه ميكشند، مرغّكهاى لعنتتى! بعضاً دراز كشبيده مىافتم و اشك تكخ مير يزم .... -هررقم

-- او تا حال بدون دستكير ميكردد، مهربانى خدا كور نيست. تو چپه قسم آدم هستی؟ بخاطر كدام كارى

آمدهای؟ - كو ريريانوفنا دفعتاً محتاط شد و لبهاى خودرا
جداً بهم فشرد.
مسافر باز هم جو اب نامعين دأد:
 ندارم، منتظر ميمانم تا بيدأر شود بكار زار زحمتكشى بخو ابد و صحت باشد. تا وقتى چپوب خوب در بكيرد من و تو كمى هى نشينيم راجع به اين و آن كّ ميز نيم. كو يريانوفنّا يرسيد: . دلى پطور ميتو انم پوست كنـ؟
أما ناشناس تيز و پالالك در اينّجا هم خودرا از دست نداد: او پاقورا از جيب كشـيد، تيغشرا در ناخن انكشت كلان خود امتحان كرده كفت:

 صرف اينكه اكر او شبانه طرفم لبثنـند بز ند... حدأقل مثل حالا.
كويريانوفنا از احساسر لذت بيشتر سرخ كشت و با غصصه ساختّكى سرشرا جنبا نيّيه كفت: - تو بيحّارهك مز مزاج بسيار ضتعيف دارى! قدو قامتت براى من اوكين الست... شايد هم من كدام شبى برايت لبخند ميزدم اما تو به هيج صورت نميبينى و ديلده نخو اهى

تو انست...
مسافر كَّشت:

 مسافر آْهسته خنديد - معلوم ميشود كانه تو اينطورى هستتى. فكرت ارّ باشد چاغك كه اول تو از اشك تر نشوى! من تنها روزانه مهربان

$$
11 \varepsilon
$$

 و كركّ
!
تحسـين و خوددازى نكريسـته كغت : كرئ نكنی،


 كو كی از



مثر فنر بر آمله ميرود با ابر از رضـايت كغت : -

همهكار خوبى دارم !
مسـفو همر اه چاقو زود زود كار ميكرد و خاموش .

 צ! -
 خوش مردم 0ا ميآينـلـ --
 -

--. .اهمر مشا ..

مسافر بدلخود لبخند زد و نظار كو تاهى به آشپززن يركپ انداخته بازهمקخاهوشى اختيار نمود. در هشرق نوار سرخ طلوع أز عقبأبر عريخمترشد.
 ترنووى سرود بلبلانرا باخخود آورد. آنگاه مسدفر تر تيخ
 خودرا خو اهد كرفت كت
 كشيده:ود. يك ناناه بطرف مسافر ديله پرسيلد: - از كميته ;احيه بیاكت آوردهاى؟ بـه بو تهايترأ إيوش رفيق داويدوف. بإيد كپ بز نيما داويدوف سينه وسيع و خالكو بي شدهاشرأ خاريد و

بطرف مسافر ناهاه مساهلهلهآميز انداخته 'كفتا

- قلب من احسشاس ميكنل كا تو مهربانى كرده اساس وظيفd كميته زاحيه آملهأى ... من حالا مى آيم رفيق!
 در كشيد، رويشدا از آبدان كلوط طـى كه بوى تيز ميداد آب زد و كمى رسیمى تعظيم نموده كغت:
- رئيس كلخوز بنام ستالين، سيميون داويدوف. مسدافر قدم كذأشته به داويدوف نزديك شد و تخته

ششت وسيعشرا ابه آغوش كششيله 'كغت:

- تو خودرا حقلدر رسمیى معرفى ميكنى! من منشیى كميته ناحيه إووان نيستيرينكو هـيتم. هعرفىى هم شـديم
 كلخوز. خوب قالبه چچقدر مانده است؟ خ خوب ماندهـ... بود؟ نيستيرينكو از زير بازوى داويدوف كرفت و آهسته

متوجه قلبه ساختش. داويدوف بهوى از كنج جشم نكريسته با خوددارى كفت:


 اشتباهرا تنها من مر تكب نشدهأم ... أين كار خء غو است.... - من ميبينم و ميدانم. آرامتربكا
هيكردم يكجا اشتباه كردهايم. نيروى ما طوريكه لازم است تقسيمات نشدل. ميفهمى؟
-

 آنحه مر.و آينده مدنظر بكير . اقلا در موق درو كردن علف و بخصهوص در وقت كندم درو. راجع به همه هيز طور طوريكه لازم است قبـال بايد فكر شود.

- واضتح أست، فاكت!
- 

 لنينیر اد دز سرزممين دن تططور كار ميكند.... آيا من مجبور
 بنويسم و از كارروائى هايت شكا يت ايت كنم، آب - اينر اد ديكر خودت قضناوت كن.
 تيرومندش محكمتر فشّرد.
 و دفعتاً خودرا جنان آرام و آزاد احساس احس نمود كه لبهاى
 هقامات بالالى حزبى باوى اينطور ساده ، دوس دوستانه و از نظر انسانى خكب صحبت نكرده بود....

- رفيق نيستيرينكو ميخوأهى كيفيت كاررا امتحان كنى؟ جدى همینطور است؟ بكيرم كه طبقه كاركى وقتى در مزرعه كار كار ميكن


 شايد كدام كازاك زن قلبهرا يادت داده است
 كر يميا چی نروى! در بين آنها چنانان شيطانهائى است كها . كِه بسيار سـادكى از راه واقعى منحرفت ميساز ندا يا يا اينكه كدام يكىشان شايد تر ا منخرف مم ساخته باش بـد؟ نيستير ينكه با خوش خل خا خلقى، طبيعى و بيتكلف صحبت
 داويدوف فوراٍ در صحبت شوخى آميزش كنا يهئى احساس

 هينشداند؟" با آنهم (هجه شوخى آميز صحبتر أ أدامه داد: كند صدا ميكند: پاوى - اوى اوى - اوى!ه اما مرد، مردواقعى را رأ خاموشانه مييو يد فاكت!
- مكر تو قر از معلوم مرد واقعى هستى - تو په فكر كردهای رفيق منشيى؟ - من اينطور فكر ميكنم: مردهاى واقعى بيشت وأ


 بتوافق رسيديب؟
داويدوف حالا ديكر جدى كفت:
- از كفته نيكت هتششكرم. - و خودش فكر فكر كرد:
"أينه اينّكه جديت آخرين جمله خودرا تاكيد نكرده باشد اضافه نـود - منشیى ما بصورت تحير آورى مهربان أست، اصلا زاياب است!
نيستيرينكو فوراً متوقف شد، رويشرا نطرف داويدوف كشتاند و كو با نكاى فيشتنى خودرا به پشت كردن بالا زد، بينى اشرا حين داده لبخند زد و كفت :


 ميافتقى و شيطان ميداند بكدام طرف ميجنبى، خلاصنه بكدام بير اهd ميروى و تا وقتى در ميان خارزار پایايك هيز نى تا تا
 عسكرك دريائى كه مهربانى من از كِيا يّيدا شده است؟ اما
 داويدوف احتياط كارانه كفت: - ميكو يند بآنكه أسپ پهار پاى دارد اها تكرك ميخورد.
اما نيستير ينكو نكاه سردى بوى انداخت:




 نها كرد؟ كمش كن! داويدوف لبخند خفيفى زذ و خاموش بود. اين كفتار كنايهآميز چنان واضح و شفاف بود كه حاجت تو ضيح و تشريح نُّيشود... آنها آهسته آهسته بطرف قلبه كاه ميرفتند، آفتاب در عقب ابر بزرى و نيلوفرى پنهان شله همانطور بطى و آهسته بلند ميشد.

داويدوف بإيى اعتنائى عهائى بطرف زمين قلبه شده
منظم و طويل با سبر اشاره كرده 'كفت: - قسهت من اينججاست.

نيستيرينكو با حركت غيرقابل مخسوس سر
 در عرض قلبهكاه نمناك قدم برداشت. داو داويدوف كمى دورتر اورا تعقيب مينهود. او ديد كه منشىى كويا أز سات
 دوبار عمق قلبهرا اندأزه كرفت. داويدوف طاقت نياورد:
 ميكني؟
نيستير ينكو در راه غر زد:

- ميتو انستى اكت كنى كه متو جه نشـاى

او بطرف مقابل قلبه كاه ايستاده شد، با لهجه زنند ر
يرغرور كفت:



 قلبّهرا برداشتهافى. اما تو متزجه باش دأويدوف كهر قهر
 نبرد كمك ميكند اما در قلبهكاه آدم بإيد ملائم باشلد زيرا زمين نسبت بخود مناسببات مهربإنانه و آرامرا بار دوست دارد. اينرا پِر مرحومم وقتى زنده بود بر أيم كفته بود.... نيستير ينكو دفعتاً نعره هر ور ارت و شوخى آميز بر آورد:
 شانه دأويدوف تكان شديد داد.
داويدوف تكان خورد و اول نغهميد كه أورا به رِهلوأنى دعوت ميكند. اما وقتى نيستير نيكو ديعر تيله كرد، داويدوف پإهای خودرا ایالك كرفته كمى به
 آنها در جستجوى كمر بند يكديك به هم جسپيدند.

## نيستيرينكو نفس خودرا قيد كرفته پرسيد: - بند و بغل يا خطور؟

- هر رقم ميخو اهى صرف بدون فريب و هال وبل وبدون بإیا يليحكا
 فشفش مينهود نفس كشيده كفت:

 باتجربه قرأر دارد. دأويدوف مثلى كها قويتر بود اما نيستير ينكو در هإبكى و تيزى ازش سبقت ميكرفت. يكى


 "(هله هله طبقه كاركز : آر أ در يك جا جا يايك ميز نى؟؟ در حدود هشت دقيقه در قلبهكان كشتتى كرفتنا و بعد داويدوف كه بكلى خسته شلهوبود با صداى جر كفت: - سر سبزه بريم ورنها در اينجا جان ما ما مى بر آيد آي نيستير ينكو بدشو ارى نفس كشيلده آهسته كفت : - در هما نجا ئى كه شرو عر كرديم در همانجا ختم ميكنيم. داويدوف آخرين نيروى خودرا بِكار انداخته حريفشرا أخرا به زمين سخت تيله كرد و دز همينجا آخر مسابقه فرا رسيد. هر دوىشان يكِبا افتادند اما در در وقت افتادن داويدوف تو انسّت نيستيرينكورا دور بدهد و به أين تر تيب سر آمد. او پاهای خودرا چالك كرفته با تمام وزن اندامش حريفرا به زمين فشردو در حاليكه نفسك ميزد بمشكل - حالا حوطور منشى؟

كا طبقه كارگ,... خوابِ اباندن من آنقدر ساده هم نيست، از طلفوليت مصروف يهلاو انى هستم.... داويدوف برخاست، دستش را جوانمردانه بطرف

شل يششتشى ا دور داده خو اهشن نمود: -
داويدوف با كف دستهاى
 خأك و بقا
 كفت:
ميشـلى



 -


 غ خوردهمالك هست
 اساس كذاشته است، فاكتا
نيستير ينگو نيشختد زده شیلاق كرد و كلهاشرا تكان داد جادو بند هاند. او با نيشتختد كفت: -
 مصصيبت در اينخحاست كه آشيززن خو ديل

 داويدوف دسشت خودرا لاقيدانه ثكان داد: و 155

ميبخشد ... خوب، رفيق نيستير ينكو ، بيا كه صحبت كنيم ورزه وقت ميكذرد، فاكت!
 آنها بالاى غندى


 قبل iز رسـيدن بهدهكده همر اهش ديلده بودم، او در در كميته

 خوب به حزب، منظورم هردمانى اندكه بها ما وفا وفادواراند، خراب ثيشن ميبريد. بسيار خراب! بسيار بحههاى خوبا خوب در كلخوز هستند، موافق هستى؟ -
-

- آدمهاى خوب هم منتظراند.... -- كار كالخوز به كجا هيكشد... تا حال بيشتر در حو يلىها كار ميكنند. - آنهارا "إيد تكان داد، بیفكرىرا از كلهشان بايد

بيرون زد! - آهسته آهسته تكان ميدهيم، لاكن فايده ماشم است. فكرميكنم تا تيرماه حوزه ما وسعت خو آهد فاكت! - تا تيرماه دست روى دست كذاشته همينطور مينشينيد؟
--
 پيش رو بطرف خود نبايد أز دست داد، سياست انـ حزبرا با زبان ساده بر اشش توضيح بايد نمود. داويدوف اطمينان داد:

- ما همينطور همر عمل ميكنيم رفيق نيستير ينكو




 ديكررi نشان بلدهم. من اينجا آملم تا با تو آشنا شوم، به اصصطلاح بوى بكشم و از دل و جان همر اهت صصحبت كنم
 بهانه نخو اهى كرد. جوانى ات كذشته استا كه كه كيرش ميتوانى و نه برش ميعردانى! از من بخاطر منشأ يرولترى، بى تجر, اهكىات وغيره منتظر تخفيف نباش
 بعضىى أز رهبر ان حزبى خو شدار ند با خودنمائى تحميل كنـي همحخّان منتظر نباش. - نيستير ينكو كمى زندهدلانهتر
 عاقالانه و اصصطلاحات متناسب بِلها

 در مورد أنسان بالكه راجع بكدام تو ته آهن زنكـزيه جريان
 باش كها اين اصلطلاحاترأ بيشتر آنهائى مورد أستعمال


 حسـس و باوى برخورد بسـيار هحتاط بايد داشت! برأيت يك قصه ميكنم. در سال هزددهم در كروه مار ما
 كاردسرخ نه بلكه كوئى قسمتى از باند ماختو \% بود،

ر
در نو احى درياى دن (مترجم).

بشر افت! و اينه در سال نزدهم، در اوائل سال براي ما يك


 بود. با آملدن او تمام كارهاى ما شكل ديكرى بنود كرفت

 در عينحال تغيير كرده بودند كوئى أز نو تولد شوه




 صححبت ميكند، براى هر كسى سخن مهر بانانه پيدا ميكند. هر كسى كه قبل از نبرد ميترسد او بز بزودى روحيهاش
 كه اصلا فكر آزرده شدن و عصبا نيت سسرش دور نميخورد. بكوشش مياكو يد: nناديده يیش نرو احمق! ترا خو ميكشنـد و ما آنكاه حها خو اهيمر كرد؟ بدون تو تهمام بلوك و و حتى تولى مغت و رايكان از بين ميروده". البته كه قهرمان راضي است كه كميسار در بإرهاش حنیين نظرى دارد و نـه لاقيدانه بلكه با تعقل به نبرد مييردازد.... كمسيار ما فقط يك نقطه ضعف داشت: وقتى كدام دهكده سْتانيتساى كازاكهارا هيكيريم أو شووع به جمع كردن اشياء ميكند
داويدوف از كفته غيرمنتظره
 ليسيله بود قريب بيافتد. او لخشيد و و با انكشتهاى با با دست راست خود بالاى كل تمناكُ تكيه داده صدا كرد:

* شاعر كبير اوكرائينى در قرن نزدهم (مترجم).
ميكونى؟! نيستير ينكو آهسته خنديد: كتابخانهالى سوواكران و زمينداران مينمود، خالاصه در خان انهماى آنهائى كه درآن ميتو انستند كتاب بخر ند. تخنين هم أتفاق ميافتّاد كا كه كتاب مورد ضرورت خودرا هيكيرد و بدون هييج كِّ و سخنى مصادره ميكند! باور نميكنى - چهار كرا خود ميبرد، يك كتابخانه كاملرا روى ارو ارابه كش ميكرد. از كتابها مثل مهمات جنكى وأرسـى مينهود: هر كراخیرا با با
 شدهأند. در زير آنها كاه هموار شده أست. در أطراق، در استر احت و فور اصل بين نبردها، در هر دقيقه آزاد،



خواندهاى يانـي
هن آنوقت جوان !ودم و بيشتر به دختر ها دلحسشيى ميعرفتم و أكر اعتر اف كتم در خو اندن تنبلى مينهودمبـ.... وتقريباً بيسواد و مثر كا كالـ سادهلوح بودم . او رووزى مرا كير كرد كه كتابیى كا كه برايم داده بود نخو انده بودم. تا
 دو روز راجع به مضهون كتاب ازم نشستهام و ألف در جكرم نيست. أو ميكو يد (أو در هنين مو أرد هميشه بدون شو اهد كِّ ميزند تا آدمرا پيش دينران
 در دنيا زندكى كنى؟ من ديروز ميديدم كها تو تي تور دور يك دختر هيعشتى و اينه بالاي بينىىات نشانى كنى بيسو أد و احمق هستى حتى بويت هربراى دختر باسواد لازم نيست، او پس از پنتج دقيقه همراهت دق ميآورد.
 از تو عقل نميگيرد زيرا تو خودت نشانى عقلرا هم ندارى،

هنوز بدست نياوردهاى. و از تهام نعمتهاى مردانه ديكر بأسواد همانقدر برخوردار است كه بيسواداد، به اينصورت در هر شرايطى تقدم از باسوراد أست. فهميدى، كنده جوان؟"
من بر ايش په جو إبي ميتو انستم بكويب؟...

دو هفته او مرا بالاى هر موضوع بر برمه ميكرد و مورد تهسخر قرار ميداد. كم مانده بود مرا بكتريه برساند مكر بـر بهر صورت خوأندنرا برايم آموخت و بعد من خن ايمدم مشتاق كتاب شدم، قنان مشتاق شدم كه جدايم كرده نميتر انى تا تا حال بنّام نيك يادش ميكنم. شرافتهندانه بكانويم كه هنوز
 مرحومم يا هديون او، مديون كميسارم. نيستير ينكو كمى سكوت اختيار كرد، راجع به هيزى
 بس از يك دقيقه بمشكل از لبخند حپالاكانهاش جلو كيرى نموده و براى داويدوف پيهم سورال ميداد:
 روزنامهها نظراندازی ميكنى؟ وقت فارغ ها هم كم است همينطور؟ آها، آيا در كتابخانهكك شما كتابهاى دلحسپ است؟... نميدأنى؟! ایای برأدرك من، شرم اسث! تو يك مرتبه هم در كتابخانهككتان بودهاى؟. .. صرف دو دو مرتبه ؛ه آنجا سرزذدای؟ اوى عزيزم أين ديكر غيرممكن است! من در مورد تو عقيده بهتر داشتم، نماينده طبقه كاركر لنينکراد! اينه من در اين مورد به فابريكهات ميتوانم بنويسم! مكر تو نترس، من أز طرف خود اينطور مينو يسم:
 امروز رئيس كلخوز بنام ستالين است و كلخوزى بائى كا او رهبريشان ميكند به كتاب احتياج بسيار شديد دارند. برایآنها كتب سناده سياسىى و اقتصدادى، كتب زمينشناسيى داميچرورى و بصورت عهياتوم در مورد امور زراعتى فوقالعاده ضرورت استر استر

- هـرنان در صورت امكان دز جمع آورى اثار ادبى

هنرى هم آثار كالاسيك و هم معاصر هماصكارى نمائيد
 و سريرستى رايگان به إين آدرس براى ما بفرستيده،.
 نُميخواهى! آنوقت خودت تكليف كشيلده بهيول كلخوز

 عيشود! يك جوره نركاورا بفروش، فقير نميشويل، شيطان شمارا نهيگيرد! مكر كتابخانه آماده ميشود! من ديروز در اداره رهبرى حساب كردم و معلوم شد كه شار شما به اساس زمين موجود نيروى حيوانى اضافیى داريد. پرا شا شما بالاى آن علوفه اضافى بيهوده مصرف ميكنيدء آنرا از از دست تان رها كند! تو ميدانى شما حند كاو مسنتي از از دهساله داريد؟ نميدانى؟ أفسوس كه نميدانى. خوب، من ميتوانم ترا در اين مصيبت كماك كنم: نه جورهتان پيير است، از ده ساله وأزآن
 - فهم نر كاوهاى ييررا تصميم كرفتيم در تيرماه بفروشيم. مشوره
 -
 - اين باتجربه كى است كه برايت مشوره فروشرا در تير ماه داده است؟؟

- آم آم امو ال و مصـارف ما اوستروفنوف ياكوف لو كيع و كدام كس ديكرى، بيادم نيست.
 وصلارفت تا دسته جمعى ساختن زا كولاك بود و به اين معنى كه اختياردار دانائي است، هس
 كاوهارا در تيرماه براى فروش آماده هيسازيد و تا آنوقت يوغرا از بالاى كردنش نميكشيد؟ خو، پوست و استخوانرا

ميفروشيد؟ من مشوره ديترى بر ايت ميدادم: تمام مواشىرا
 خوب خور اك بدهيد، خور اكقوى، و تابستان وقتى در بازار مواشى كم و كوشت قيمت أست بفروشيلد. در تيرماه كو شت بدون حيوانات شما هم بم بيحد زياد و قيمتش ها
 هرطور خودتان ميدانيد، من در امور شور شوا مداخله نميكنمر



 دوماه بايد كتابخانه داشته باشيد. تقطه! كتابخانهانهكرا بصورت فورى از سريناه ويرأنه به يكى از خا خانهها كولاكها انتقال بده، در بهترين عمارت انتتقال بده، اشتباه نخو اهد بود! نقطه دوم! جوان بان باهوشىرا بحيث كتابدار برايتان روان ميكنم وبرايش وظيفه ميلدهم تا هرشام بـ

آواز بلند كتاب بخو اند اند. نتطه سوم!
داويدوف كه از خجالت سرخ كر كشته بود خو اهش نمود: - تو نقطه كذارىرا معطل كز ! من به زبان واض ميكويم كه كتابخانه خوا اهد بود، يك نتطهرا بردار! كتابخانـ را همين فردا به عمارت خوبي انتقال ميدهم، نقطه دومرا بردار! اما برداشتن نقطه سوم ساده
 است! اما او در توليد كار ميكند، مشكل حمكل حقيقى هم همیين
 رد نخو اهد كرد و و جو انكرا من قناعت ميدهم تا اينجا بيايد. نيستيرينكو با قيافه غير قابل نفو نوذ سرشرا جنبانيلده صصحبتاورا دقيق شنيد و صرف تششمانش ميخنديدند. او كفت:

- قوماندانىرا كه با انرثى است و زود تصميم درست ميگيرد بهرى دوست دارم.... مكر تو راجع به كتابخانهات بهر صورت بشنو. ديروز من آنجا بودم• برايت بكويم كه
 و و بیسر و سانهانیا

 همه أيتكه كتاب


s ميتخو أنم:
دختر ها قطار رز مجويانه مارا خوش دارند


هم به دم هم به بال بال دشمن بز
قلمهع

زحمات تر ا حفظر ميكنبد !


 زيباiند، اما هو افق شو
 بـشى
داو يدون از دستیا


زارضا يتتى:

-


(مترجم ).
Ir

كاررا هم ميكنم. همه اينها هيشـكفتار يود اما قصه هنوز
 كردى، تمام كارهاى كلخوزرًا به رزميو تنوف اعتماد كردى درحااليكه تو ميدانى كه برأى رزميوتنوف يكه و تنها خنين وقتى دشوار اسـت، كها او نميتواند ان از عها بر آيد، ميفهمى؟ أها تو اين عهلرا انجا انجام دادى! " - تو خودت در زهينهاى دهـانده توبيان نسكوى ماشين حروزا ميدواندى! يا اينكه تو نيروى مثال و نمو نه را ننى

نيستير ينكو با تاسف جواب داد:

 !ی انتظامى زندكى شخصى أت به كروه هناه آوردهأى. تفاوت استو؟ من چنيني تصور ميكنم كه تو از لوشكا زن سابق 5أكولنوف كريختهائى ... شايد من اشتباه ميكنت؟ خون از خهره داويدوف فرار نهود. او رويشرا كشتاند و سبزمههارا بدون ارأده با انكشتانش المس نموده صداى كرفته كفت:
-
نيستيرينكو با احتياط و مهربانى دستشىرا روى شانه
وى كذأشته آهسته بطرف خود فشردش و خ خو اهشى نهود: - خفه نشو! تو فكر آك كردى من قلبهاترا همينطور ساده اندأزه كردم؟ تو در بعضيى جاهها عميقتر أز تراكتور قلبه كردهاى! تو تو قهرترا بالای زمهين خالي ميكنى و آزردكىات رابه كاوها أنتقال ميدهى .... بـه كفتهآن كسانيكه ترا ميشنا لوشكا به آخر رسيله است. اين راست است؟ -
شد. مكل سيهيون عزيز اين دغدارا زودتر ختم كن؟ مردم
 اين ارتباط كمراه كنثده دلشان بالاى تو ميسوزد، بفهمر

كه فقط دلشان ميسوزد! به أساس عنعنه روسها وقتى مردم نسبت بهر درمانده و بيحّاره دل ميسوزانياند آنتلدر تفاوت ندارد. اما وقتى آنها نسبت به جو ان عان
 خجالتآورتر وحشتناكتر برایى خنين انسانى ميتواند وجود

 كذشته قريب زن رفيق بوده، بنظر من مزا منم تمام مطالب ميشود! پپس در غير آن كندى غيرقابلبخشش در كار تو و در كار زاكو لنوف هِ تو انيحى ميتو أند دأشته باشد؟ شما در اينجا بسيار كره شيطنتبارى خوردهأيد و اكر خودتان آنرا باز نكنيد كميته ناحيه مجبور به قطع آن ميشُود! دأويدوف با روحيه غير قاطعانه هِسيد: - شايد بهتر است من از كريمياپیى بروم؟ نيستير ينكو بشدت صحبتشرا قطع نمودي: كنى و بعد در مورد بر آمدن صحبت كنى براى من بكو كه ايكورووا آعلمه كمسهول را ميشناسى؟
 دفعتاً ملاقات خودرا در زمستان در درقت مصادره اموال كولاكها با معلمه جوأن و فوقالعاده شرمندوك بياد آورد

وقتى معلهه با داويدوف آشنا ميشد دستاك سرد و ور عرق كردهاشرا با دستهإِكى بطرف وى دراز كرد و در حاليكه بسيار المناكـ سرخ كثشته و حتى اشكا
 "أيكورووا ليودا، معلهه". آنوقت دأويدوف براى ناكو لنوف
 بكذار دخترك جوان إبيند كه مبارزه طبقاتى يعنى चهاهِ . اما ناكو لنوف اخم كشبيده به دستهاى دراز و كندمى رنـ انـ خود نكريست و جواب داد: ״تو اورا همراه خود بكير، او در چنين كارى براى من ضرور نيست! او معلمه صنف اول

است، أكر برای شاكردش دو نمره بكذارد خودش همر اه او

 نيستيرينكو برأى اولين بار أبروأنشرا دزهم كشيد و
 - تو چرا لبخند ميزنى؟ تو در سوال من پیه خندهآورى يافتّى؟ داويدوف با دستپاچڭى سعى نهود علت خنده بيجا يشرا تو ضيح دهد:
معلمه يادم آمل.... او بسيار خخالتى استر استا ... نيستيرينكو با عصبا نيت آشكار صدا كرد: بهتر است تو بياد بياور كه اين دختر ساده و خخالتى يكانه
 مكر حوزه كمسهول درآن نيست. اين موضو عيا ميانتهي نيست! كى جو أب اين هطلبرا بايد بدهد؟ ناكو اكو لنوف در قدم اول هم تو و من هم همر اه تان يكجا. و تو هنوز خنده
 بيا كه كارهاى عاجلرا بهانه نكنيم! تمام كارهائى كه حزب
 ميتو انيم موفق باشيم سو ال ديكريست. داويدوف آهسته آهسته شرو ع :3ه غضّب شلن مينمود اها باز هم خود دأرى كرده كفت: - تو رفيق نيستيرينكو يك روز در در كريهياخى لوى بودى و در أين مدت اينقدر أشتباه و نارسائى
 از ماه جنورى به اينطرف اينحا زندكى ميكردى هی هي ميكفتى؟ كاك هفته كامل لازم بود تا تنها اعتر اضانتر أ بيان مينهودى. فاكت! جمله آخر داويدوف نيستيرينكورا كمى خوش خلق
 با آر نج تيله دانده كفت:
 ساده وظاهرى در كزيمياخی نمیيبودم، بلكه شانه به شانه همر اه شما كار ميكردم، در اينصورت شا شايد اششتباهات هم كمتر ميبود؟ - فاكت اسبت كه كمتر ميبود اما بهر صورت وجود

 اشتباهات خودرا ميبينم اما فوراً همهاشاشرا رفع انع ساخته
 متعامين مكتب همر اه با آمر مكتب بنام شینییا برا آى شكار





 رفت - كارهاى ديكر وقتمرا كرفتنـن و وير مردرا فراموش


 اما نرم ساختن نيستيرينكو با پا خنين كفتار نداهتبار آنقدر هم ساده نبود. او با استُقامت كفت:






 سازماندهى حوزْ كمسـهول كمك كنيد. يكى دو پسـر و يك
Ir乏

دختر كمسهولرا براى ما روان كنيد، حداقل براى كار
 سازماندهى كار نهيآيد. او در كشتن بروى زمهين ميشرمد، آيا ميتو اند با جو انان و و بخصوص با جو انّان ما بس بيايد! نيستير ينكو حالا با رضايت كفت:

- اين صحتبت ديكرى استا در در اجازما ندهى كمسهول
 ديكر هم به أظهارات انتقادىات كه نسبت بخود روا داشتى

 خواسته بود؟
- ندادی؟ نوته بود.
- نشد. ما آنو قت هم قلبه ميكريم، هم كشت ميكرديم همه كارها يكجا شده بود. براي تجارت وقت نبود. چتيات! ديوانكى! امكان داشت، حتى بلى بلون هيج نقص بخصوص برای كارى در هزرعه امكان ان دأشت. اما تو


 نهاك، كو كرد و تيلخاك , يانياده به ستانيتسا رفته بودند. شبهاى جشن هم بود. آيا آنها پی از إين بين خود راجع به قلرت شورهاى ما چها قضاوتى كردها آند؟ يا تو نسبت به اين هطلب بيتفاوت هستى؟ - نيستير ينكو با آواز غير هنتظره باريك جيغ كشيد: - ما و تو بخاطر اين نرزميلـوهايم كه حكوهت هحبوب مارا ناسز ا بكو يند. نی، نه به اين خاطر !
 سـادهرا نميتو انى درك كنى سيهيون؟ بخود بيا رفيقعزيز• بيدار شو!...
داويدوف نيم سوخته سكرت خار خاموشدرا انگشتانش ميماليد، تكاهشرا به زمين دوخته دير خاموش

بود. او در طول زندكى از اظهار احساسات بر انگيز ندهاش

 بسازد لاكن در همين وقت كدام نيروى غيرقابل احساس
 حتى لَّان سختشى به رخّسار نانتراشيده منشىى كمى تماس نمود. وقتى سخن ميكفت صدايش با هيجان تكان ميخورد:
 خو بیى هستى كار با تو آسان خوى أهد بود، نها آنطورى آه با با




 داشته باش رفيق نيستير ينكو ! نيستير ينكو هم كمتر هيحاني نشاه مار بود اما آشكار
 مسرتبار نبودند نيمه بستِ. اورا يس از يكدقيقه خاموشى مجحجه كرفت و آهسته كفت -

 صورت اينكاررًا نكنيد! ما كمو نيستها خود مثل سربا مازان

 بسيار خوبي ميدانى

 ميكنم، با حنين رفيقكى مثل تو سـى كرى ميكنم و بعد تمام شب خوابم نميبرد، قلبم خله ميزند. داويدوف دست داغ نيستيرينكورا محكم فشرد، دقيق 147
 قصهكوى مسرتبار تخندى قبل، نه آن آن جوان معاشرتى

 نيستير ينكو فورآ بير شدند، به كنجهاى دهنش عميق ايجاد شد و حتى سرختى كوملهاناى عضالاتى اش كو ئى
 نيستيرينكورا آلش كردند. أو به دشوارى از روى زمين برخاسته كفت:

- من بايد بروم. پيش تو دير ماندم داويدوف هيجانى يرسيد:
- تو ناجور هستى؟؟ دفعتاً اوقاتت تلخ شد. نيستير ينكو با لهجه المناك كفت:
- تو درست حدس زدى. حما تله تب لرزمام شروع ميشود. دير ميشود كه در آسياى ميانه مبتلا شدهام و به هيج صورت از اين لعنتي نجات نمـيابي! - تو در آسياى ميانه په ميكردى؟ پپه مجبوريتى ترا آنجِا كشانيد؟ - تو خو فكر نميكنى كه من پشت شفتالو آنجا رفته بودم؟ اشراررا از بين ميبردم أها إين ملارپِئىرا كه مربوط
 درون كردند و حالا خوش باش. اين همينطور، ضمنى بود اما در آخر من ميخواستم اينرا برايت بكلويم: در ولايت ما ضدانتقاب شور خورده است بهي عين شكل در ولايت همسايه ما - ولايت ستالينكراد. كدام اميد ديكرى هم دارن شيطانهاى احمق! اما مثلى كه در بيت كفته شدا شله: "مارا
 داويدوف بيترا تكميل ساخت:
- 

 محتاط بود. - نيستيرينكو غرق در فكر ابرويشرا خاراند و با غضب صدا كرد: - هيتج چيز با تو نميتوانم بكنم،
 صورتيكه با تو طرح دوستتى ريختيم اين بازيحهرا لـير بحيث تحفه پيذير، در صورت لزت هوشيارباش خودزا كرفت، تو هم محتاط باش ورنه ميتو انى

چیز بدترى نصـيب شوى ...
 را بيرون كشبيد و بكف دست داويدوف كنار دشته كفت: -

بسته كارى مطمئن تر است. داويدوف دست نيستيرينكورا محكم فشرد و با هيجان و بدون ارتباط كفت: - تشكر از غمخو ارى رفيقانه، يا چه هيتوان اينر ا نام كناشت.... فاكت كه از غ غمتخو ارى دوستانهات تششكر! بسيـار تشكر!
 كه كم نكنى!! ورنه سرباز سا بقهدار با كذشت زمان پريشان خاطر ميشودود....
 نموده اطهمينان داد: .

 -

خو اهى كرد؟ بس بییير، براى من لازم نيست! نيستيرينكو دست دراز شده وىرا آهسته دور ساخته جو أب داد: -

 تو قه، فكرميكنى كه من ناحق خدمت عسكرى را كذشتا ندم


خو است لبخند بز ند اما لبخندش ناجور و عذابنالك معلوم شد. او باز مُجمجه كرد و شانههايش شور خوردنل و ور در حاليكه ميكوشيد بر لرزماش فائق آيد با كلالت زبان كفت

 راجع به زند سامانهاى بستهكارىترا از صندوق كشيلده ميكويد: ادر ار طول تدام زندكى خود دو تحفه كرفتهام: خلطه تنباكورا

 رفيق داويدوف اهو بخاطر كار عالى ام در آهنكرى بدست






 با دستهاى بزركشى رسانيده است است به اين صورت قسمى كd ميبينى تحفه تو بمر اتب از بخشش من ان بهتر است آنها با قدمهاى تيز بطرف غرفه كروه ميرفتند.
نيستيرينكو حالا ديعب شديد ميبرزيد.

 بودند. عطر خهارآور سببزه جوان و زمين سبياه نمناك آك
 نـهان شد. اينك دو عقاب صحرائى جوان ان باد تازهرا با با بالهایشان قپيده به ارتفاعات دوردست متمايل بودانـ

 تيشكو ئى باران طولانى ميكردند.
Irq

دأويدوف با اصرار مشوره ميداد: - دن غ غرفه ما أستراحت كن، بعدتر برو. بار باران در راه كيرت ميكند، تر ميشوى و بيخي ميافتى أها نيستيرينكو قاطعانه رد كرد: - نهيتو انم. ساعت سشه جلسه رئ بيوروى ماست. باران
 وقتى أو قيخنهرا باز ميكرد و تنكهارا كشس مينمود دستها يش هو ن پییير مرد بيحال ميلرزيدند. او داويدوفرا زود به آغوش كشـيد و باحا باكى وسهو ات غير هنتظره بالاى
 برداشت.
 غرفه بيرون ريخت تون خون خميرترش از تغاره، با غم و غصـه دستهـهايشرا بهم نو أخته صصدا كرد: - رفت؟! پیس چچور او توانست بدون نان خوردن برود؟! دأويدوف منشسىرا با ناكاه طولانى مشايعت نموده كفت: -
كويريانو فنا غمخين شد:





 حرفينيست! اين مسافر
 ديعران در يك قرن فكرشرا هم

 ميناريست: كه اين مطلب بالاى او چها تاثيرى ميكند.

داويدوف سخنان ورىا نميشنيد و صحبت چنا دقيقه

 همين خاطر هم ادامه ميداد:

- تو هم م داويدوف، شيطان ترا ببرد، خوب آدمك هستى، حداقل برأى هن صدا ميكردى كه آدم به راه كاه كد ميشود. من هم احمق كلهخالى متوجه نشدمب، إىاى مصيبت!
 غرفه پی شده است اما من نسبت به او برع برعس از دل و جان...
داويدوف مثل سابق خاموش بود و كوپ پيانو فنا بدون اينكه كسى مز احمتش كند كفته ميرفت: - تو ببين كه او خطّور بر اسپپ سوار است! كوئى زیير پای اسبپ تولد و در ميجنبد عقابكم نه شور ميخورد! كازالك اصيل و ور برعاوه دارأى قامت راست و كمربسته، برسم قديم است! - استا آشیززن با شعف و هيجان كفته ميرفت و نگاه شيفتهاشرا از سوار برنميداشت.
داويدوف با حواس پريشان كفت:
- أو كازأك نيست، او اوكائينى است، - و و آه كشيد. بعد از رفتن نيستير ينكو اوقاتش تلخشد. كوريريانو فنا أز كلمات او حون بآروت خشك برافروخت و صدا كرد:
- تو اين قصشهارا براي مادر كالانت بكو نه براي اي من! من دقيق برايت ميكويم كه او كازاكاك اصيل است! آيا
 از اسپ سوارىاش و در نزديكى از ظاهر و وا ها
 كم مايهاش كازاكى أست، - و با لهجه پرمعنى اضافه
> - ترسو و ختجول نيست...

> داويدوف آشتى یذير انه كفت:

 اسب؛! بنظر تو چططور است؟ تو همراه او تا كا كه مرا بيدار
 حالا نوبت آه كشبيدن كويريانوفنا رسيد و با تهام
 بالاتنه كاك كهنهاش با بسرو صـدا كفيد. كو يريانوفنا كمى معطل كرد و بهعهيقترين احساس جو اب داد:
-
 آنهارا در روى ميز هموار مينمود، دقيقتر أينكه هموار أر نه بلكه كزلك هيكرد، هر كدأم هرجا هر قسم ميافتاد....

8
داويدوف عجله زداشت اما قدمها يش وسيع بود. او او بالاى چشته بالا شلهه توقف كرد، بطرف ستان كه در أين وقت روز خالى بود، بهِ زمين قلبه شله كه دامنه مقابل با تا
 روزها با تهام تيرو كار كرده بود و بكار بار نه واريوخاي راننده و نه كاوهأى كاندرات بخاطر فشار فوقالعار العاده از وى خغه نباشثل.... در هاه اكتوبر نظاره اين ديار دلتسشپ

 ميدهد و ور در نيم روز وقتى آفتاب دز آسمان آبي رنـي
 بعد از باران شديد با تمام رنگهاى قوسقزح برق ميز ند ور هر قطره شبنم هم آسمان سرد خزانى، هم ابرهاي سفـيا جوشان پپخته مانند، هم آفتاب روبه خاموشىرا درخود أنعكاس ميدها..... از اينجا، از دور معلوم ميشد كه زمين قلبه شده محاط

در علف سبز، حون پارحّه عظيم و هموار مخهل سییاه افتاده
 زرد رنـ با با لكههأى نسوارى كشيلده شله بود. أين رده

 و سفيد معلوم ميشند جرقه مكدر دأده بر فراز ازشان زانـانها هيحرخید ند. هيكل زيبا و تناز لاجوردى كوئى يكتا در قاببه 5اه سياه معلوم ميشد: اين وازيا بود كه حا حالا ديكر تهام دلحسيى نسبت بكار را أز دست داده سرش آمرا پֶايان انداخته آهسته آهسته بطرف ستان ميآمد. كاندرات ميّدانيكوف بيحركت روى شياره نشسته سترت ميكر ميكشيد. بدون را'ننده او په ميتوانست بكند؟ زيرا با با نر كاو هائى كه بدورشان خيل خرمكسها دورك ميخوردند أمكان بس
آمدن نبود.

واريا داويدوفرا كه در كردنه ايستاده شد ديد ور ور ور ور خودش هم توقف كرد، دستمالشرا زود از از سر برآورد، آنزا آهسته ;کان دأد. اين احضار خاموشانه و محتاط داويدوفرا مجبور به لبخند ساخت. او در جوأب كا كلاه بيكشرا تكان داد و حالا ديكر بدون أينكه به اطر أف نكاه كند روان شد.
داويدوف در راه فكر مينمود: "هِه دختر سرخود و دل خود است! خودش بحيث يك دختر بسيار قند اما در و وأقعيت نازدانه و خودسر است. آيا دخترانى مثم هستند كه نازدانه
 باشند؟ من اينظور دختر هارا در طول زند نديده و دز بيدارى هم ملاقات نكردهام هما.... همينكه زيبائى
 فيشن ميكند، بِه دل خود هر نونوع آرايش ميكند، آهسته آهسته نيرو و قدرت خودرا بالای مردها شروع به امه امتحان ميكند، أين فاكت است! عالا واريا واريوخا - كوريوخا ميخو اهد مرا رام خود بسازد، كركتر خودرا نشان ميدهد. لاكن اور او أز اين كارها هيج هايز نديتو اند بدست آرد: دريانوردان

بالتيك مردم باتجربه هستند! پس پا ميرود؟ بدون عجله، جنبيله جنبيله ميرود، به اين معنى كه كاندرات أورا پشت كارى روان نكرده است، خودش بهـ دل
 من از كروه برآمدم؟ در اينصورت قباحت واقعى و برهم زدن كامل دسِّلين كار است! اكر به اسِ اساس عذر معقول

 كه جوانى و زيبائى اش در اولين جلسه كروه بايد كرمش كنم
داويدوف حالا ديكر باعصبانيت بفكرش ادامه ميداد: "اين خو بازى روزهای يكشـنبه نيست و مهربانى كرده طورى كه لازم است كاركّن." الج
 داده بود: از يكطرف بخاطر خودسرى بالاى واريا قهر بود و از طرف ديكر خود خور خواهى مردانهاش دخترى بخاطر او كاررا براى ملتى ترك كفته است به او بخاطر آورد كه يكى از دوستان لنينكرادى اش
 با دخترى كرم بكيرد داويدوفرا كوشه صدا ميكرد و در حاليكه ميخواست جدى باشد پس پس توطئهكرانه ميكرد: ا" "سيميون، با دشمن نزديك ميشوم، در صورت عدر عدم

 بياد آورده لبخند زد و در همان لحظه فكك كرد: پانى نزديك شدن من با اين "دشهن")، با اين وأريوخا بدرد نميخورد، أو مناسب سن و سال من ثيست، از قـماش ما نيست... در
 تمام كلخوزى كا فكر خو اهند نمود كه من كـن كدام زنكه باز
 نميتو انم از اين لوشكا كه يكى است خودرا خلاص كنم. نى

واريوخاى دلبررا تنها بصورت جدى بايد دوست داشت


 انگ من هنوز دوست داشتن جدىرا فرانكرفتهام و درك


 "بصورت عموم بايدخودرا از او دورتر نكه دارم. بايد با احتياط همر اهش صحبت كنم تا خفه نشود اما ازش فاصله

او راجع به زندكىاش در كريهياحی لوک كا كه بسيار
 منشي جديد كميته ناحيه در برابرش قرار قرار داده شده بود فكر كرده وباز هم افكارش متوجه لوشكا شد: "اين كره جر
 نمايی؟ اما يقيناً كه ما كار حقبّانبا و ياّ باز كردن ممكن نيست بايد قهطع نمود! إين په وضع شيطنتبارى است! براى من جدائى هميشکى از وى از بسيار
 اما براى من دشوار تمام ميشود؟ آيا واقعاً بى وكركتر هستتم؟

 همينطور هم بوده است اما ماكار ميتو انست امت هيجانشزا ینهان نمايد و من نميتوانم. تمام مطلب در اين جاست!" داويدوف بدون اينّكه متوجه شده باشد فاصن اله طو لانى طى نمود. تهلوى نسترن كنار راه درسايه كوارا برا براي استراحت وسعرت كشبيدن دراز كشيد. دير در فكرش ميسنجيد كه چهل كسى بر ناكو لنوف فير نموده است لاكن
 هم واضيح است كه حتى پس از مصادزه اموال كو لا لاكها و تيعيد آنها كدام رذيلى در دهكثده باقيمانده است. همراءه
 آنوقت شايد كدأم هيزى واضضت خو اهلد شد، و ناحق اصلا "بر أى درد سبر حاجتى نيست" ".


 كذشته و بكدام دنياى ديكر قدم كذأشته باشد:


 ملال انگيز در بر ابرش هموار كشت.





 در قفقاز جمع كرده و زمينرا غور غور غور غوره ساختّه الست: كا كه




 أز آن برای اين زمين لهنت خورده تق بيانداز و تا بهار
 روز كو سنفندهاى دمكدهرا نيم سير ميسازد، و بعد از آن تنها در لستهها بِسـاب ما ميهاند، و هر رقم نجاست زمينر ا مسكن ميدهده". داويدوف آهستهتر روه روان شد، كودألهائى وسيع



درشتشأن ليسيده شدهاند ميجست. سطع نمكى و تلخ ايـن حفرهها به سنان مرمر ركدار شبّهت داشت اين دشت غم انكيز تا فرورفتتكى مو كرى دز حدود پـنج كيلومتر امتداد داشت و بالایآن بتلهایاى يكه دودي و و
 كغيدهاند سفيد ميزد. زمين از امواج سرأب الرزان و روان





 أرتفاع كم روى دشت شناور بود و در كو كولائىها ميجنبيد.
 داويدوفرا نزديك خود راه ميدأدند، يسِ ازآن با بِيميلى
 كبود آسهان بیابر غرق ميشندند و از آنجا سرود پايان نا پذ ير آنها آهسته اما خوش آيند بكوش ميرسيد.

 دوستش دأشتند پرواز كرده مى آمدند. آنها از علف خشاك
 عهق تيرهاه با سبرود سـادهشان كها از طفوليت براى انسان دوست داشتنى است مسرتبار هيسطاختند. داويدوف نزديك
 سليقه ساختهشده بود لغت كندا أو وپا تّس كرد. آشيانه كهنه و مترولٌ بود، در كنار آن پرهای


 ديدن كاكلى ككهاى كوحچك دلحسپ در طفوليت كدام وقتى آنهارا ديده باشم". - و با غصشه
 مجرد زندكى ميكنم و هنوز معلوم نيست كال آه آيا جو خودرا خواهم ديد.... دز اين سن و سال زياد زن بكيرم يا "خطور؟ "
داويدوف براى يك لحظه خودرا آدم سنعين و زندار؛
 هرسن و سال تصور نمود و به آوأز بلند خندئندي او او
 ولايات ديده بود. اين فكر در باره زن كرفتن كه به صورت
 بنظرش آمل كه دستشرا تكان داده تيزتر بطرف دهـكده

قدم بر داشت.
داويدوف بدون بدون اينكا به خانه سرى بز ند مستقيماً به

 در روى حويلى كلان اداره رهبرى كلخوز كه علا علف غلو روىآن سبز شده بود كسى ديذه نميشـد. تنها مرغها
 بزى كه بعلت نامعلومى بالايش نام ترا تافيم كذاشته بودند عهيقاً دز فكر يبر انهاش غرق و در زير سقف سر أى بيحركت ايسنتاده بود. بز بـ با ديدن داويدوف بشاش شاش شد، ويششرا
 :


 ريشكى آمادكى كرفت و تبسم كنان كفت: - تو از رئيس كلخوز هصينطور أستقبال ميكنى؟ - حالا من تو شيطان

 كه >الا به شعبه رفته همر اهت صاف كنم!
$1 \varepsilon \wedge$

ترافيم تابعيت كامل از خودنشان دادوتسليم داويدوف شده آرام و تابع با قدمهاى ميلـه هثهلوى وى روان شد وان

 و با تمام vاها يش برك كر كت و و وقتى داويدوف متوقف شد
 خاكسترىاشرأ بصورت خندهآور شورك داده شروع به بوى كردن جيبش نمود. داويدوف سرشرا با بسرزنش شور داده و در حاليكه سعى نمود آوازشرا هرپه تاثير زاكتر بسازد كفت:
 تقاعدى كلخوز شدهاى أما حماقت را ترك نـا نميخو ئى خودرا
 ندهد شروع به خواستن و كدأنئى نان ميكنى. اينطور خوب
 دأويدوف توته نان قاقى توا كه در جيبش زير خريطه تخباكو وكو كرد بود لمس نمود و كردهاى خشا خشك تنباكورا


 شيطنتبار بطرف داويدوف نكريست، تو تهكك زانر أ يك هوا بوى كرد و با تنفر فر زده بامتانت از صفه دور شد. داويدوف تاسفشرا پنهان نكرده كفت: - اصلا كرسنه نيستى. تو عسكر نبودهاى شيطان كثيف، ورنه به بسِيار خوبى ميخوردى! چه فرق ميكند كه
 مثليكه خون در بارى در وجودت بسيار زياد است نالايق

داويدوف نان قاقرا انداخت، به كفش كشكن سرد داخل شد، از سطل يك دواله آب كرفت و حر حريصا نه نوشيد. او حالا
 است. در اداره رهبرى بغير از رزميو تنوف و محاسب كسى

ديكرى نبود. رزميوتنوف با ديدن داويدوف لبخند زده كفت:
 كار و بار كلخوز آنقدر تكليفآور است كه خدا كا به هيه كس
 شكسته كاه يكى با ضرورتش ميآيد كاه ديكرى سروپّى


 خواهد بود!

- مإكار تچور است؟ - زنده است
 رزميو تنوف چشـها تشرأ نيهه بست:
- از از كارطوس

 نوشيد و كار در همين جا خت انتم شد. - أو - به كروه رفته است. - خطوز اين حادثه صورت كرفت؟
 بابهشو كر، كّنار كاركين به دو طرف ميز نشسته بودند.

 كدام لب كشـال بود. ا أبروهاى رزميّو تنوف از حيرت بالا رفتّند.

 پوحثك كارطوس يافتيم. خودم اندأزه كردم: از ديو از بافتتىى تا كلكين پوره بيستوهشت قدم شد.
- شب دز سـى قدمى امكان خطا رفتن است. رزميو تنوف با حرارت أعتر اض نمود:
 بيا امتحان كنيم: شب در جائي كه ما كار نشسته بود بنش بنشين و تغنكـرا بـر ای من بده. با يك فير دقيق ميان دو ابرويترا سورانخ ميسازم. .سِس واضتح است كدام زوجوان فير كرده. است نه عسكر واقعى - تر مشرحتر قصه كن. - همه هیزرا شب ميشنوم در دهكنده تيراندازى جريان دارد:
 شديد از تفنى - از صدايش معلوم شد. من من از زا زير


 كرفته فكر كردم ماكار كلى به آب داده استـ... به يك لحظه رسيدم، دروازهرا تقتق ميزنم، محكم





 شدم اما بهر صورت هما همانطور كشى كرده ميروم. اين آدمرا در وسط مطبن كشيدم و معلوم شد كه او بكلى آدم نبودث يعنى كها مرد نبود، پييرزن صاحبخانه بود. از او ميهيرسم كما كار كجاست اما او از وحشت و ترس حتى يك كلمه هم كفته نميتو أند.
 شد، افتتادم، به ها برخاستّ و خار خودم هنوز هم در همهان فكر
 بيك ترتيبى كوكردرا اروشن كردم، ميبينم بابهشوكر در روى

فرش أفتاده است و بطرف من با يك پشـم مينكرد، چششم ديكرشرا بسته كرده. خون هم در پيشانیى و هم در رخسار بابه معلوم ميشود. از پيشش مييرسم: ا"تو زنده هستى؟
 "(آندرىجان از براى خدا بكو كه من زنده هستم يا نى؟") و صدأيش جنان ظريف و ملايم بود كه كو ئى واقعاً هم ثريرمرد جإنميكند... در اين وقت من اورا آرام ساختم، برايش ميكويم: "هميينكه زبان دأرى به اين معنى است كه هنوز زنده هستى اما بوى مرده ميلهىى ..." بابهشو كر كريست و ميكوي يد: "يقيناً كه روح از جانم جدا ميشبود، به همين خاطر بوى هم بسيار تيز و سنـكين استا. اما اكر مر من موقتّا زنده هستم : بزودى خوامم مرد: كارطوس در كللأم نشستته

داويدوف با!یصبرى صحبترا قطع كرده كفت: - ایی پپ بود؟ هيج هيزى نميتوانم بدانم! او هم زانمهى شده؟ رزميو تنوف يوزخخند زده ادامه داد:

 شوكر همانطورى كه به تخته ششت افتاده بود همانطور
 شكم كذأشت. كؤئى در تابوت افتاده، ركّهم نميزند، فقط مثل مرده! با آوازك ضعيف و ملائم خو اهش ميكثند: "به لحاظظ عيسى برو پییره زنمرا صدا كن. ميخو اهم پيش أز مرك همر اهش وداع كنم".
 رزميو تنو فر زد و به دشو ارى خنـدهاشرا جلو كيرى نمود و



 تصور كرده كه كارطوس است و به زمين پیه شدهاست و

 كشيدم و و براى بابه ميكويم: "منز كارطوسترا كشيدمه حالا بخيز، حاجت نيست بيهوده دراز بكشى، تو برا برايم بك.


 سرمرا بدرد ميآورد و ميكويد: "وقتى دشهنان بالايم فير كردند و كارطوس مستقيماً به پپيشانىام خورد من مثل
 وقت لميهرا كل كرد، از كلكين خيز زد و كدام جائى ينهان
 تقريباً تا سرحد مرى بقتل رسيدهام اما او مرا
 آندرىجان، كارطوسيرا كه نزديك بود مرابيخى بكش آر
 زنم برده و هشت تمثال هقدس براى خاطرئ إبدى ميكذارم!"
 تميتوانم، غرق خون است، مبار مبادا كه تو با ديدن آن باز بيهوش شوى. اين كارطوس هعروفرا ما به موزيم رستوف

 اندرىجان أمكان دارد بخاطر زخث قهرمانانه و بخاطر آنكه



 بطرف قإِه بدو و قهرمانىات را بشوى و خودرا منظم بساز، ورنه مثل قبرستان چإرپایها بوى ميدهى"
 پيدا شد، مثل اسبِ خسته و كوفته نفس ميكشـد. پشت ميز

نشسته و خاموش أست. بعدتر نفسشرا تازه كرده ميكويد: "در جان رذيل نخورد! دو بار فير كردم. تاريكى بود نشانه هعلوم نميششل، ميلرا عيار كردم و خطا رفتمب او هم أيستاده شد وباز سرم فير كرد. كو ئى كسىى از
 راستى هم بنيانش را از طرف رأست كمى بالاتر از كمر كوله برده بود. من ازش يرسبيلام كه آيا نتو انستى حـو بزنى كيست؟ او نيشتخند زُد: "چششههاى من خو مثل بوم
 اينطور دويده نميتو اند. وقتى من يشتش دويدم - أو هو كا كيرش ميتو انستم! سو ار هم كيرش كرده نميتو اند"، - من برأيش ميكو يم: "اتو جطور ا ينقدر بیى احتياطى ميكنى؟
 كتاره بافتكى دو ننر ديكر معطلت ميبودند آنوقت آن ميشد؟ حتي يكى هم ميتوانست ترا نزديكتر كذاشته از مقابل فير كند" اما آيا با ما ماكار هم به نتيجه رسيلـه
 ميكردم؟ لمصهرا كل كرده زير پیر كت ميلدرآمدم؟" اينه تهام كي اينطور بود. در وجود ماكار از اين فير تنها ريزش باقى مانده است.

- ريزش آينجاً چهِ مورد دارد؟
تعجب ميكنم. تو خرا ميخندى؟ راستيى هم بعد از اين فير او سخت ريزش كرده است. از بينىاش مثل جوى اري اري
 محاسب كه كازالك سالخورده و از محررين سابق نظامى بود با نارضا يتى كفت:
 نقرهئى اش از كذشت زمان خيره شده بود به بيششانى بلند كرد و با لهجه خشك تكرار نهود: - رفيق ناكو لنوف بى

- 


 نى، بـلكه سر ناكو لنوف فير كردند.... - و داويدوفرا مخاطب ساخته ادامه داد: - صبنع وقت ميروم خري خبرشا بكيرم و او با طبيب چنان جرو بحث دارد كا هم شيطان نميتواند

 بافششارى ميكند كه ريزشش از آنست كه كارطوس عصب

 جطور تو انست به عصب بيني صـدمه بز ند؟") ماكار برا يش
 لا
 نميدانى بررسى نمائى"
 بدتر. او به ماكار ميكويد: ״شها با اين سادها آلوحىهاىتان


 دارد؟؟ موضنوع واضّح است كه ختك خورددهايده).


 محكم بكيرم لاكن طبيب بر عكس از وى دور تر شده ميرود





 خز اهد شا مثلد مثل روز عيد در كليسا! " طبيب از حیوكى بلند شد، بغل بغل بغل به دروازه نزديك
 بالاى چو كى بنشين، من اصالا نميخو اهمر ترا بز نم، من ساده مثال ميدهم. فـهميدى؟"
يس هر ا اعصراب طبيب بإيد خر أب ميشید؟ او بخاطر نجاتش بطرف دروازه رفت اما پس أز كفتار ماكار بار به كنجك خو كى نشست و بهر صورت طرف دروازه مسيلسيل ميكرد... ماكار مشتشرا فشرده كوئى در زند اونى
 اين تحفهرا بار دوم تقديهت كنم آنو قت چطور خو اهد شد؟؟) طبيب باز ايستاده شده بطرف دروازه نزديك ميشود.

 مناسبتى ندارند!") ماكار در برأبر أو اعتراض ماض ميكند: "مناسبت حتى بسيار خوب دارنده) و باز ازش خو اهو اهر ميكند تا بنشييند و مودبانه بالایى تو كیى دعوتش ميكند. اما طبيب در همين وقت بدون هيج علتى شروع به عرق
 زودتر برأى معاينه مريضها برود انـا ما ماكار قاطعانه ميكو يد
 باللاى موضوع طبابت أدامه دارد، كه او يتنى ماكاز اميدوار است بلديث خودرا در طبابت به او ثابت كند

 رزميو تنوف با حفظ جديت كامل ادامه ميداد: همان جايت ضربه بزّم تو فكر نك أن كه أشك تنها از يك

 ميگيرم! ريزش عصببى هم همينطور است: اكر از سوراخ
 در همهين وقت طبيب جرئت نموده ميكويد: "در صورتيكه در طبا!ت هيج چجيزى نميدانيد لطفاً حكمت نكثيد، با همين
 اوى كه ماكار در همين وقت شنان خيزى ميزند كه نزديك برد به پت بخورد و حالا ديكر با صداى عجيبىي نعره ميزند "من در طبا بت هيت هيزى نميدانم؟! ای تو أماله كهنها در
 با كاز مسهوم شدهام. در جنا جنا 2 برداشتهامو

 كردهاند؟ تو پير أحمق چنين علمارا در خواب هم نـر نديدهاى!" طبيب در اين وقت شروع به أعتراض أر كرد. مكنر تطور
 آنكه شمارا علما تداوى كردماناند لاكن خود شما محترمم در طبابت مثل كاك باك بوتل هستيد! كا ماكار بجوابش ميعويد: "و تو در طبابت مثل جوال
 در أعصاب آنقدر ميداني كه كوسفنا انجيلرا! آن آلم علم اعصابرا ياد نداري!ه آنها يك يك كفته كِششان به دعوا

 برو، من با وسائل ساده كمى خودرا معالجه ميكنم، بين الجينى ام را چرب ميكنم و زود ميآيم". أوى داويدوف أكر تو ميديدى
 بزرى و كبود مثل بادنجانسبياه شده بود و به يك طرف آويزان است. وقتى چرب ميكرد يقيناً كه بيجايش سانيانته
 ميدهد كه تمام اداره رهبرى تداوى بر ای خود فكك كرده بود.... من بطرفش ديدم و و باور كن كه از خنده سسـت شدم. جو ان بيخى خودرا عيببى ساخته
 اها از خنده نفس كشيشيه نميتو انم. او شديد قهر شده و از از


 مثل بز ما أسشت و بالاى مردم درست خنده ميكنى!"، او به طرف تبيله روان شد من هم از ششتشى. ميبينم كا كا ما ماكر زينرا از مينخ كرفت و اسـي سرخ كو تاهقدرا زين كرده
 خنده من آزرده شده است. ازش مييرسم: "تو كجا هير وى؟" همانظور قهر جواب ميدهد: "به باع ميروم خهرهه ميكنم تا تا

 ثهلوى دروازه قيضهرا برايم انداخت و خودش ! !ه خانه
 طريق شانهاش طوريكه لازم است آويزان شده و در دستشش
 داويدوف متعجب شد:
-
 دستهال بينى چإاره نميشود. أها او حتي در دشت ميشرمد بينىاشرأ همينظور سادهـ مثل ما فشى كند. - رزميو تنوف البخند خفيف زد و افزود:
 او زبان انكريزى ميخواند، أو خو نميتوانـو اند بيفرهنكى
 دستمالزوىرا باخود كرفت. من برأيش ميكويم: "ها كار، تو سرترا بسته ميكردى، زخمترا ا يت ميكردى". او عصبى

 زخم؟! اين ظر افتهاى زنانه بدرد من نهيخورد! به كرو بوه ميروم شهالش ميزند، كرد مرش ميياشد و مثل زخم

سكَتير جور ميشود. تو در كارهاى ديكران مداخله نكن، همراه مشورههالى أحمقانهات از أينجا كم شو ميبينم كه وضع بسيار خراب شده است و با أحتياط بر ايش مشوره دأدم گا زاكانز اينطور آشكار نكيرد. كجا او ميشنودا مرا دشنام داده ميكو يد: اهر رذيلى بالای من فير خو اهد كرد و و من سال در جيبم كشرتا ندم. جيبهاى بيحسابهرأ سورانخ سوران كردم، حالا ديكر كافيست! از امروز به بعد آشكار ميكردانم.
 آيا همينطور مفت آنرا از طرف رفيق محترم فرونزه تحفه دادهاند يا چططور؟ برعالوه با نوشته نقرهنى در در دستهاش درست زهيكو ئى برادر و واز ها هم بينىاتراترا در أمور ديكران درون ميكنى". بعد از أين كلهات سوار شد و رفت. تا وقتى
 را در دستمالزوى فش ميكند. كو ئى ترم پف ميكند. تو راجع به ناكان برايش بكو سيميون. پيش مریم خوب نيست. كِترا كا كش ميكند دأويدوف حالا ديكر كلمات رزميو تنوفرا نـيشنيد. او كفهاى دستشرا زير كومdهاى خود
 مينكريست و قصه ارثانوفرا بخاطر آورده فكر ميكرد: "خوب، فرض ميكنيم ياكوف لو كيج كولاك باشد، اما اما من شخصاً نسبت به او مضنون باشه؟ خودش تو تغنكرا برنميدارد، جسيار پير و عاقل است. ماكار هم ميكو يد كه


 هصارف بر طرف كردن درست نيست، و اكر او در كدام دسيسشاіٔى شركت دارد بااين عمل صرف تهديد ميشود و ديكر أن هم محتأط ميشو ند. لاكن تنها لو كيّه چنين تصنميمى نميكيرد. او شيطان عاقلى أست و تنها به هيحصورت دست

به هنين كارى نُميز ند. بها اين ترتيب با وى مثل سابق با رفتار نمود و اصار كار كنا يتاً هم نبايد اورا اورا فهماند ند ورنه شايد
 بايد بزودى به كديته بروم، با منشـى كميته و آمر أداره
 كوشك ميزند و حالا ديكر شبانه از تفنك فيررا شروع

 تصهيمى نكير يبم كدام رذيل در سانه روز ميتو اند ماند مارا از بين ببرد... اما ها مهيدانم كه لو كيج در بازى ضدانقلابي شر كت

 عضويت هيأت رهبرى را دارد، در وفرت و كفايت زندكى ميكند. نى، من باور كرده نميتوانم كها او به رثيم كهنه متمايل شود. او اينرا بايد بداند كه كردش به نظام كهنه مهكن نيست. اكو ما حالا با كدام يكى از موسايهاهواى خود به جنـ شروع ميكرديم مطلب ديكرى بود، آنگاه او ميتوانست فعال شود، لاكن حالا من باور نميكنم كه ألا فعاليتى از پيش ببرد".
رزميو تنوف فكر داويدوف را قطع نهود. او به خهر لاغر رفيقش دير نكريسته و بعد با با لحن جدى پرسيد:

$$
\begin{aligned}
& \text { - تو امروز نان خورده إى؟ } \\
& \text { دأويدوف جو اب غيردقيق داد: }
\end{aligned}
$$

- تو بصورت و حشتناك لاغر شلهاى! استخو انهاى رويت بر آمله و در آفتاب سو كتهانهاند. - تو باز كيهاى كهنهرا؟ - نى، من جدى ميكويم، باور كن! - نان نخوردهام، موفق نشدم، دلم هم نميشود، ببين كه از صبح حپه كزمى است رزميوتنوف پيشنهاد كرد:
- اها من مثليكه كشنه شلدام. . بريم سيميون همراه من، چايزى بخوريم• داويّيدوف با بيميلى موافق شد آنها يكجا به حو بيلى بر آمدند و در أستقبالششان بادخشـك و داغ دشت كه عطر افسنطين دز بر داثت نقس سوزان

دأويدوف يهلوى دروازه حويلى أيستاده شده پرسيد: - تو بالاى كى مشكوك هـ هستى آندرى؟ آندرى شانههاى خودرا بالا انداخته دستها يشرا آهسته
باز كرد:

- كی ميدأند! خودم پند بار در فكرم تا و بالا كردم و و
 بررسى كردم و هيح مطلبى
 سرتزا فكر كرده بكفان. يك رفيق از اداره سياسى ناحيه

 كارطوس را كه ما يافته بوديم دورك داد داد، معلوم بود كه در آن حيزى نوشته نشده است است .. به همين ترتيب رفت. او ميكفت! "يقيناً كدام دشمن در اينجاُ سربالا كرده است)"
 دوستهايت فير كردهاند؟ از اينّجا زودتر برو...! خرا خود ما ميدانيم كار ماله. آن يك خاموش ماند و بينى خودرا كشى كرده سوار شد و رفت. داويدوف باانحتياط پرسيد:
كند؟
اما رزميو تنوف كه ميخواست ذلفى دروازمرا بكيرد از تعجب حتى دستشروا یايان انداخت و خنديده كفت: او به چه خاطّ جرقس كراپی ميترسد و تو اين یتياترا از دلت كشيلى !

كلهامرا ن نز سرم جدا كّ كـ اما او او اين كاررا نهيكند! هر كسىرا كه ميخو اهى بكو لاكن بغير از او. - بحهاش حطور؟؟
-
 اينجا قفل اسرار استات.
رزميوتنوف خريطه تنباكورا كشيد، سكرت تابر تابيد،
 رساند كه به اساس آن زنهارا از در دادن دون داشها در روز ور و مردههارا انز روشن كردن سكرت در دور در سرك قاطلعانه منع كرده :ود و :با تاسف سكرترا در دستختود كلوله نمود. دأويدوف با تعجب بطرفش نكريست ور رزميو تنوف كو كوئى در باره خود نه بلكه در هورد كدأم كس ديكرى ميكويد جو اب نگاهشرا غير دقيقپنين داد: .سكرت كشيدن مهنوع الست، بريم در خانه ما ميكشبيم.

## 漛 桼

مادر پيير رزميو تنوف همان دلده رقيقىرا كه سر دل اداويدوف ريخته بود برايش تعارف نمود. دلده فقير انه بود و تنها هر بوى كو بيده شده باخود مخلورط داشت. أما وقتى
 داويدوفت استوار شد. او دو بادرنكـرا أكه بوى لذيذ زمين و آفتاب هيداد با كمال ميل صرف نمود، بالايش يك جام كميوت نوشيد و از ششتميز برخاسته كفت: بخاطر بادرنكها تشكر. امسال براي اولين بار بادرنــ

 كف دستشش تكيه داده كغت:

- بيحارْكك تو بادرنک از كجا ميكنى؟ زن خو

داويدوف لبخند زد:

- هنوز نكرفتهام، هيتج وقت ندأرم. - اكر ایر براى زن كرفتن وقت ندارى مس منتظر
 شاندنآن روزترا كم كنى؟ اينه آندرىكك من هم, بدون زن



 نميشرمين؟ جنين نر كاوهاى قوى در دهكده ميكرديد و در حصه زنها طالع ندأريد. آيا واقعاً يكى شها هم زن نخو اهيد كرفت؟ اين خو فقط شرم أست و بس!

$$
\begin{aligned}
& \text { رزميوتنوف خنديد و با مادزش مزاح كرد: } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- 


 نميگويم. وقت طلبكارى شما از دختره ها تيرشده أست! رزميو تنوف جو اب مزاحرا دا دأده كفت:
-
 نان و آب بدهيم؟ كمشان كو !
 داويدوف خاموش بود و خودرا زاراحت احساس مينهود. او از صاحبان خانه مهماننواز اظظهار امتنان كرده به آهنكرى رفت. او ميخواست تا آملن هيأت تسليمى، خورد طوريكه لازم است ماشين درو و ماله ترميم شدهرا برا برسىى نمايد. بر عالوه اينكه در كار ترميم ذرهأى از عرقزيزى أو هـم نهفته شده بود.

دستاه آهن⿻ركى كه در آخرين قسهت دهكده واقع


 زندكى أشرا خورده بود و كو ئى مرض نفستنتى دارد از
 عطر عجيب فرأموش ناشدنى و تيز فلز داغ از دزوروازه جهارتاق بالز بيرون ميزد اطرف آهنکرى يكتا خالى و خلوت بود. از راه هموار و و

 بود كنف وحشیى و خار روئيده. دز ميان آنها تعدأد زياد كنجشكها ميجنبيدند. آنها هميشه دز زير بام آهنكرى ك كهن زند
 سنكانـن ميآميخت
شالى داويدوف را بحيث دوست سا بقهاش استقبال
 دق ميشد و از آمدن داويدوف بصورت آشكار خرسنـد شد،
 صدایغور و مسرتبار كفت:
-

 آملهاي؟ البته كه نى! آهدهأى تا ماشين هالى درورا ببينى؛ من ترا ميشنـاسم جوان! خوب، بريم، بيبن. آنهار آرارا مثل رسم كذشت، مثل كازاكها براى معاينه قطارشان كردهوام

 ازش تحقيق كنى.

داويدوف هرماشين درورا دير و دقيق معاينه نمود.


 داويدوف از يك ماشين پيش ماشين ديكر آمهه عرقتزا با
 5!ّرضايتى كفت:
 :


 نمود و رويش رi انديكر نديدند، من همينطور هستم؟

 ?ها نهكيرى لازم نيست
-
 معاينهات أنجام ميشد مكر تو بدوز هردستکاهدرو ميخزى،


داويدوف بهز أح جو اب داد:
 لمس كن. لاكن وقتى أو به ديدن جدى و دقيق يكى از مـ شينهاى



 كرفته تمسخر آميز كفت:
بدور آن مثل خروس ميكردى؟ تو روى شكم دراز بكش و تيغشرا با دندان امتحان كن. چچرا آنزا مثل دختر لمس

ميكنى؟ همر اه دندان امتخانش كن! أى ای آهنعر بدبخت!
 خو سراها خودت شخصاً ترميم كردهاى! من دقيق برايت هيعويم جوان

 شالى از مز آ خود خند سر داد، سرفه كرد، دستها يشرا تكان داد بدون اينكه هيرج آزرده شود جو أب داد:
 متّوسطرا من فوراً شناختم. بخاطرى با جـن جـيت تمام أمتحان ميكنم ثا در وقت درو باز كهنه كدام واقعهاى اتفاق بيافتد تو هم هيشتر از درو دروكرها


 باشد؟ هر كس ساخته مهان مه جو اب ميكويد.

- اما تو ميكو ئى : "نشناختى"، عزيزيز كمرا شناختم 101 از خود مطالبهأى بيشتر دارم. اتعضاً اتفاق مى افتّد....
آهنكر دفعتاً قيافه جدى اخخود كرفته موافق شد:
 ميتوان كفت جدى أست و استادىرا در اين كار دفعتأ

 اعتهاد كن أما به عقلت تا جو ان است است اعتهاد نداشثه باش".
 هیرمسئو اليت إست و من أينرا دقيق بر أيت ميكو يمر. مكر در سال كذشته آمر دفتر تهيه مواد خام حيوانى انىرا به ايارتمان من جا دادند، أورا مسئول دهكثده ما تعيين نمودند. من و و زنم أز وى مثل طفل سكه خود استتقبال نيكىى كرديم اما او

نه با من و نه همراه زن بيرم هيج صحبت نهيكرد، براي. خود تنزل ميينداشت. پشت ميز مينشيند - خاموش، از
 ميآيد - خاموش، وقتى ميرود همچرنان خاموش أستر هر
 ميكنم دز جوا!بم غم ميزند: "اين كار تو نيست پيرمرده".
 سه روز آرام، منظم و خاموشانه زندكى كرد اما كا دز روز سوم به كي شروع كرد.... صبح با غرا غرور عجيبى برايم ميكويد: "تو براى پيرزنت بكو تا كاحالورأ براى من دز
 دستّالرووى نى بلكه سالفيت بكذارد. من آدم با ككتور و
 تنزل آميزرا نسبت بخود دوست زدارم"
 هستى نه آدم با كلتور! اكى تو با كلتور بار باشى یس در در







 صحرائىرا در كارت ميتكانى، اين هم تهام مسئوليتت. تو
 ريئس كلخوز و منشى حوزه حزبي در دهكبده من نفر اول هستم زيرا بدون من نه قلبه و نه درو صورت مر ميكيرد. بدست من كار آهنين و در دست تو امور است، حالا بكو كه به اساس كار كار كدام ما مهمتر هستيم؟ تو خودرا كارمند پپمسئوليت ميدانى ور من خطور من و تو، دو نفر پر مسئوليت در يك مهمانخانه

ميشّوانيم زندكى كنيم؟ نى، نميتوانيم! بكسكت را بكير
 بكلى بر ای من ضرور نيستى"،

 آوّزى كه از ختده ميلرزيد پرسيل: - بيرونش كردى؟

- بصورت قطع! همان لحظه! رفت از نان و نمك تشكر هم نكفت, بحه سی شیرمسئو ليت. - آفرين بتو شالمى - آفرينى در أين مطلب كرأيهنشين برايم رنج آور بود. داويدوف بعد از سبكرت كشبيدن و كمى تفريع باز هصرون مواينه سامانآلات شل و هيشين خلاصش كرد. أو در حاليكه با شالى وداع ماع مينمود و أز كار شر افتمندأنهاش

كا كمال احساس الظهار امتنان ميكرد دلحسییی كرفت: كردهاند؟
آهنكر ییير أبروانشر ادر هم كشـيد و وويشرا
كشتانده جو أب داد: باز بكير ...
-خودرا تثبيت ميكند. هر رقمى كه او بكويد محاسب هم هما نطور مينويسد.
خ خرب، بهر صورت، خند؟
 -
 نكريست كا كو كوئى در برابرش داو اويدوف نا نه بلكه خود .ياكوف لو كيَّ أيستاده باشد.
-


 وقت ترميم در ظرف بك روز


 جو ان، نميتو ان چاق شلد، زنده ميها زی اها زن نـيشبود !
داويلـوف با لحن شديد كفت:

 شالى دو دل بود و با بيمهيلى آشكار جو اب داد: -






 كه خورد و جزوىانلد مشالا زعل



 چییز هإى خورد و ريزه وقت بسيار مصرون ميشـود. داويدوف با تأسف كفت: هحاسب تنها حساب هيكند و در اين مورد در يراي رهيرى مسئول أست.
ميسـازد. توبراى من توضيح ميكنى كه هطور بايد باشد ولى من برايت قصه ميكنم كه واقعيت امر جطور أستى. - اكر واقعيت امر پنين باشد سِ بسيار بد أست. - لاكن اين ملامتى از من نه بلكه از تو است جو انـ

داويدوف قاطعانه كفت:

- اينرا ا بدون تو هم ميدانم كه من ملامت هستم. بايد



مكر شالى با ريششش فقط پوزخْند زده كفت:
- 
- 
- 

 شالى كوئى كه نير ويى داويدوف رأ اندازه و اهتحان ميكند أز سر تا پايشس را نظر انداخت و آهسته شروع به سخن نمود:
-
 هيبرسم كه ديكران جرئت كفتن اين مطالبرا برايت نكنند. داويدوف در حاليكه احساس مينمود صحبت ار برايش تانخ تهام خو اهد شد و قبل از همهل هر اس آن آنرا داشت كا شالّى در باره مناسبات ورى با لوشكا صحبت خواهـ اهد كرد اورا روحيه داده كفت:

- بتو، بكو.

لاكز با حفظ اميدوارى وى شالى در اول راجع به جيز ديكرى سخن كفت:
كمى عهيقتر نظر بياندازى تو در كلخوز رئيس نه بلكه

مهينطور به اصطالاح انكشت ششبم هستى داويدوف با اوقات خوش ساختّكى صدا كرد:

- اينه، اين دلحّسپ است!

شالى با لهجه خششن ادأمه دأد:

وجود ندأرد، اينرا من قاطعانه برايت ميكويم. تو بـه زير

 خودت قلبه ميكنى امـا در اداره رهبرىات چها

 باش و كار هم خوبتر شيش خو خو اهلد رفت. در غير آنصورت
 بيت كفته شده: "هم در زمين دروكر هم دم در كوه تولهنواز")،
 رو ميكند. تو قدرتت را از دست دأدى و ياكوف لو كيج آنرا كرفته....
داويدوف با لحن خشك كفت:

- ديكه بكو، بكّو نشرم!
شالى با كمال ميل مو افقق شد:
- ديكه هم ميتو انم"

او روى تختهكك دستغاه دروكرى اساسیى نشسته داويدوف را با اشاره دعوت كرد تا او هم پهلويش بنشيند

 نعره زد: - كم شو از اينجا شيطانك! بيكار هستى هو چيزرا ميخو اهى بشنوى بحه خوكا بز بى كفت حقترا ميدهم و آنوقت خو اهمي دانست! آنو قت كوشهايت فوراً بسته ميشبوند. مهربانى كنيد، چقدر بیه آتشیاره است!
 موش به عمق تأريك آهنكرى كريخت و در همان لحظه از آنجا تنفس كرفته دم بكو ش رسيد و شعلهاى كه از كوره

زبذانه ميزد رنكى سرخ . بخود كرفت. شالى لجخند مهربانانه زده كi ت:
-





 هر كس أز دود آهنكرى حوا


 كاه آهنارىرا رها كرده كا5 كدام











 بميرم وأر ثين ههازت من دز دنيا زياد ميها نـند. هن درسـت قضاوت ميكن,ب؟
ه بينظمىهانئى در كار من ميبيني؟

- بينظمى در كار تو يك پی هيز است: تو تنها در

مجلس رئيس هستى لاكن روزمره ياكوف لوكيج اين





 كرده نميتو انم مكر در فابر يكهاي كه تو در آن آن كار ميكردى رئيسآن تمام روز رشپ مشت ماشين خرادى ايستاده است؟ من به اين باور ندارم! شالى رأجع به بينظميهار آى كلخوز دير قصه كرد. در



 شخص عمده ياكوف لو كيجّ كه ظطاهر آرام داشت، بوده و تا امروز باقي مانده است. كلخوز برانى تو ارزش ندارد؟ بر عاوه
 دهن گر فته پسپ كرفته و ترا جستجو كنيم، آ؟
 شدهرا در دستش دوركا ميد ميداد. داويدوف بـى اراده لبخند زد زيرا اين علف سبك و باريك در انكشتهاى بزركا و

 ميكرد، كوئي جو ابش مر بوط به اين تماشا بود. اين او بعد از سّكوت طولانى یرسـيد: اخراج كنند؟


- اخر اجش كردند؟
- نى. اما أفسوس، بإيد أخر أج ميشد.
- 



- تو بيّاد بياور، كى عليه اخر اجّى وى صححبت ميكرد. ـِادت نيست؟ من حالا بيادت مى آورم: هم ياكوف لوكيع، هم أفو نكاى تحويلدار، هم لوشنيا و در در حدود بيست نـر نـر ديكر. اينها بودند كه مشوره نيك ترا برهم زا زدند و ور مردم
 فعاليت نميكند. تو اينرا ميفههى؟
- ادامه بده.
- 




 نى جو ان، من :براى كي زدن و جيانيه دادن پير شدهام. شما
 كداختهشدهراً بششام بكشم. داويدوف كه هنوز كاملا تحت تاثير قصه آهناكر كه همين حالا كفته بود قرار دأشت غير مطمئن كفت: -
 داويدوف دقيق نكريست و آنهارا تمسخر آميز نيمه بسته، كفت

- شايد من از پيرى خراب ميبينم و قسمى كه تو تو ميكوني بزرك جلوه ميدهم مكر تو جوان خطرى انرا كه از طرف آنها ناشى است هيج نميبينى. هنكامه و كيرودار جوانى پيش پششمترا بكلى تاريك ساخته است. اينرا من دقيق برايت ميكويم.

داويدوف خاموش ماند. حالا نوبت وى رسيد كه بفكر بيافتل و او دير فكر زد و حالا ديكر نـله شالى بلكه او در


 كدام چيزرا تصادفى دور كش ميلدهند....
آفتاب" مدتها قبل از نيهم روز كـنشته بود. سايهما








 شالم طاقت كرمىرا نياورده عرق دوى و سر كلشىا
:اك نمود و كفت : آت
-







 جاست... اينحا هطلب ساده زيسـت. آدمرا هممينطرر جدون
 چنين قضناوت ميكنم: در صورتيكه اكر او مخالف قدرت شور اها ميبود زنْدانىاش ميكردند و به اساس فيعله علنى

ميكشتشش، مكر او را هیت، مثل دزد ها در شَب و برغلاوه همراه زنش يكجا كشتشند دز اين صورت منا مطابق ميل دشمنان حكومت شوروى نبود، غير اين هيع علت ديكرى
 زنش را كشتتدء بخاطرى كه او قاتلينرا براى ای اكومت نشان ندهد، او آنهارا ميشناخت! لاكن مردمهما كرا
 ديكرى بوده نمّيتواند، اينرا من قاطعانه برايت ميكويم. ميدانيم، حدس ميزن نيّ، مكر كي قتل كرده انست اينرا حقيقتاً هيج كس نميداند. - داويدوف خامِ شامش شده با
 نخو اهلد دانست!
شالى كويا كه كلمات آخر او را هيج نشـنيلده باشد. او ريش سفيد خودرا دز دستش محكم قوده كرده لبخنـد وسيح به لب راند:

- اين سايه حقّدر كوارا است. در زمان سابق خانين
 كندم درو برای يك ثروتمنـد از تاوريا جور كردم. او پشت خر خرخها آمد، مثل همهين حالا يادم است روز كار، وقت پوست، يا خهارشنبه يا جمعه بود. بار هولما داد، از كارم تعريف و بوتل ودكا تعارف كرد، كارمندان
 بودند صدا كرد، نوشيديم. بعد من هم
 نيكدلى بود كه در ميان ثروتمندها كم ديار ديله ميشود. اينه
 است، فرمايشهها بىنهايت زياد من برايش ميكويم: "تو ترافيم دينيسويج همهراه نفرهايت بنوش، ادامه بده، اما ما مرا رخصت كن جوانن، نميتو انم، بسيار كار دارم". او با اين
* تاوريا - نام جانى در اوكرائين (مترجم).

كار موافق شد. آنها مصروفيتشانرا با ودكا ادامه دادنـ
 إستادهام و دستهايم را هم محكم احساس ميكنم، مكر با ما


 ولايت ما كه سيليوانوف نام داشت نشسته بود، بصورت وحشتناكى مغرور و چنان رذيلى انی بود كه در دنيا جوره
 ميكند و خودش مثل تباشير سفيد پريده و و دستهايش ميلّرزند. او متوجه نشلده و نعل اسيشى در راه كم شده بود
 هستى و آنطور هستى، ترا از وظيفه برطرف ميكنم و در بندىخانه مينشانم، بخاطر تو من در ريل ناوقت خور اهم
 وقت تزار كازاكهاى دن كمرهايشانرا در برابر ابر زميندارها بسيار كمان نميكردند. به اين ترتيب من به سيليوانوف هم ميتوانستم تف بياندازم و در رويش بن بما بالم با آنكه ثروتهندترين زميندار هم بود. اينه من كه مست ودكا بودا بودم بر آمدم، پهلوى دزوازه ايستاده هستينم و ميشنوم
 چنان برميدارد كه اعصابم بكلى خراب ميشودد. سيليوانوف مرا ميبيند و برايم صدا ميكند: ״اوى آهنكر، اينحا بيا باري "
 بيا"، - - لاكن فكر ديكرى كردم: بطرفش ميروم مثل اينـكه

 حطور است؟"، از حيرت عيناك طلائى از سر بينىاش اش افتاد؛

 خودرا دراز نگا ميدارم، دستم مثل دوده سياه و خيلى هم كثيف است. او چنان مييندارد كه كويا دستمرا نميبيند و


 من برايش مي<ويم: "حطور نميدانم، حتى بسيار خوب



 يكشنبه مثل مردم كاركر شراب نميخورى، بينى كکت خو
 دزبدرىها هستيم، نه اينگه مردم غيره. لاكن اكر الك دل تو از دستدادن همر اه من بد ميشود زيرا از تو سفيد و از من از سياه است، اين ديكر مربوط به وجدان تو است. هيمهيريم و هر دوى ما ياك زقم سفيل ميشويم"، سيليو انوف خاموش است و تنها لبها يشرا شورلا ميدهد و جهرهاش تغيير كرده
 كن.؟ اين كاررا ها زود انحام ميدهيم. اما كادى اوانرا ناحق


 آدمهاى شجاعرا من دوست دارم".
 تغيير مينهايد كاه يكل رقم ميشود كاه قسم ديكر، .


 كالسكه زير پاى سـيليوانوف انداختم و خودم كوئى متحير
 آيا از خودىهاى خود در بدل اين كار ناحيز پول ميكير ند؟
 بخاطر صصتو سلامتىمن بنوش!" در اين وقت زميندار نه

سرخ و نه سغيد بلكه يكرقم كبود كشت ، با آوازلك باريك
 شوى، رذيل، بمى ويا، سو سياليميت، ترا اينطور و آنطور! براى والى شكايت خو اهم كرد، در بندى الـانه كنده خواهى شده!
داويدوف تنان خنـان
 : داويدوف بمشكثل سخن كفته پيرسيد:
 نرسيلين؟
-- من خقشزا ميدادم ... همر اه روبل خود رفت. در در ان اينجا مو ضوع بالاى يِيسه نيست جو ان. .. داويدوف تنان خنّا شالى هم روحيه خوش كرفت, او قهته كردو دستشرا تكان داده كفت:

- من كمى خطا كردم....
- 

 l آن بك دهن مها كرده تنها دستك ميزد و با با صداى غور وبلند ميخنـديد.

 و خو اهش نمود:

- خوب، قصه كن، معطل نكّ أكن -

 وو همر اه چإها يش به فرش كالسكه تپ تپ زده جيغ زد:
"رسوسيا'ينيت، اينطور و آنطور! به زندان مى اندازمت!" درآن وقت من نميدانستتم كه سوسياليست يعنى انقالابرا ميدانستم 1 إه معنى نميغهميدم و من آنوقت فكر كردم كه اين سنكينترين و بدترين دشنام است.... من بجو ابشى ميكويم: انيم خودت سوسياليست هستى بیهسع، از أينجا تاوقتى سامت هستى برو!
حمله جلـيد خنده داويدوفرا به زمين حیه كرد. شالى
 او از من پرسيد كا خنديده و بدون توقيف در زندان رون رهبرى ستانيتسأ



 بسيار دزاز نكن ورنه وقت جنان است كا كه الا
 خود سايبريا دز قطار زندانيان راست
 "خوب، برو ديكر كه بويت هم در اينحا شنيده نشود و برا براى
 اينه جوان اوضاع در آنوقت حنين بود....
 آن يك از آستين پيير اهنش كشس كرده پس تشاند و بصورت غير منتظره هِرسيد:
 كشته است؟ تو در اينجا دحِار اشتباه شدهاى جو ان. ميدانند بصورت قاطع خبر ميشبوند. فقطا كمى وقت بدا بده.
 كرفت علنى صحبت نمايد. او نتاه آزمايشكنـي چششمان سياه شا'لى كه سفيدىها شش سرخى آورده بودند و

به چشهمان كاو شباهت داشتند انداخته مستقيماً
 آن يك زود بطرف او ثناه نموده جواب نامعين داد اد - در اين مسئله به بسيار سادكى ميتوان اشتباه

شالى حالا ديكر بدون اينكه متزلزل باشل دستشى را روى زانوى داويدوف كذاشته كفت: - اينه شاكرد، تعهد از پو تول ارزشهندتر است: در
 مو افق هستى؟ - موافق هستّم.

- اينحا هم كار بدون نو كيج صورت نكرفته است. اينر ا من قاطع برايت ميعو يمر. داويدوف نوميدانه كفت:
- 
- 


 شركت او انجام نشـده است، تو اكر خدا برايت عقل داده

- تو جهور محقق مقرر شدهای؟؟
- وقتى صحبت در ميان آمل تو همه كيهأرا بكا بك سيلزويج، مزاح نكن. ما نبا يد حشپریتكان كنيم. شالى با اطمينان اظهار داشت:
- تو محقق خرابي هستى جوان. عجله نكن، شيطان ترا ببرد، من همه هيزرا برايت ميكويم، دقيق ميكويم و تو تنها چالكهايترا پاك كرده برو.... تو بدون هيج مجبوريتى

همراه لوشكا تار دواندى، او چها بدزد تو ميخورد؟ از اين هرجائى نميتو انستیى زن بهتّرى يبدا كنى؟ داويدوف كششمرا شديداً قطع نمود: - اين بتو مر.ووط نيست مر :وط است. شرا إينطور؟ -
 و ميكو ئى كه بمن ارتّباط ندارد. اين مصيبت تنها از تو تو












 ای داويدوف، داويدوف تو زنیرا تِيدا كردها



 داشت و حالا حقدز است
 نيست ريشى سفيدها: براى اين زن آرد غين غلبيل شده اهـا ?

اين كلمات بخاطر تو خجالت كشيدم! هر طورى كه ميخو اهىى بدان، لاكن خحالت است الـو اكر تو دز آهنكرى دستيار من مي:ودى مردم دهكده حرفى هم نميكفتند اما معلوم است كا
 مسئوليتت فوق العاده است جوانـ جانـ دز زمان سابق وقتى كازاكهارا در كردهمآئى بخاطر كنامهايشان شلاق ميزدند


 شده و كثافت برداشته است. اكر تو كدام دختر و يا مثلا بيوهرا كه ارزش ميداشت يِيدا هيكردى هيجّ كس برايت

 عشتق لوشنا نى بلكه از تكان وجدانت لاغَر شدهاى، وجدان ترا از بين ميبرد, اينر امن قاطع ميكو يمر


 كبود
او با لهجه مبهومى كغت :

 ميشود!
شالى كو ئى ضمنى كفت
-
انسان بهتر ميشود.
داويدون از خجالت و شرمندكى كمى .بخود آمد و با لهجه خششك كفت: - تو براى من اينرا ثابت كن كه ياكوف لو كيتج شريك قتل است. بدون اثبات و فاكت كت ات به تفتين شباهت دارد. او ترا آزرده شماخت و تو هم بالايش تهـت ميكنى، فاكت! خوب، تو چهه اثباتى دارى؟ بكو !

شالى با لحن خشو نتبارى جو اب داد: - تو جوان حماقت ميكو نئى من هطور ميتو انم ان از دست لو كيت آزرده شوم؟ بخاطر روزمزد؟؟ من حق خودرا صورت نميكذارم، حق خودرا ميكيرم. اثبات ندارم زن خوپ夫ون و كوم مرا ميكشتند هن زير هیر كتشان دراز

نكشيده بودم
 و تواناى خودرا بصورت غيرمنتظره از زمين بر ای يك دقيقه ايستاده شد، دقيق كوش داد، بعد
 كفت:
-
 كنيمز برايت سرى ميكو يم.... - او خودرا بطرف داويدوف خم كرد.
 هيشنودد ... او براى هر سوراخي ميخ است است و هيتج وقت





 ناروائىما ششرا طاقت ميكنم. ميخو اهم ازش آدم بسازم تا وارث مهارت من باشد.
 اذداختهه بر ایى داويدوف كفت: "بريم!") - و به طرف خانه روان شد.
داويدوف ميخو است زوت

 به تعقيب آهناكر كه جنبيده هثل خرس قدم ميكناشت روان شد.

داويدوف پِنداشت كه خاموشى در طول تهام راه مناسب نيست و به همين خاطر هم هوسيد:

- فاميلت خند نفق است سيلدوويج؟ - من و زن كرم، اين هم تهام فاميلم است. -
نماندند، مردند. طفل سوم را زنم مرده زا زائيـ و از از همان وقت ديكر اولاد نكرد. جوان و صحتهنـل بود اما كدام هيزى

 زيارت ثياده رفت تا دعايَي اولاد. بكيرد اما بهر صورت كماك
 بحه خوخولّىرا در دامنت برايم بياور". - شالى با خا خوددارى
 تهثال مقدس دعا كرد و رفت. از بهار تا خا خزان راه زد ان اها بىفايده. از آن وقت به اين طرّف من شروع به تر تربيه هر
 بسيار زياد دوست دارم لاكن خدا نخواست از اولاد خود خوشبخت شوم. إينطور هم واقع ميشود جو ان
 بسته بودند و از درزهایشان روشنى زردرنــ ميكنشت. از

 عرقرِّ شيررا آورد. بالاى ميز دو جامرا كذاشت و نتس تازه كرده كفت:
كولراى پير تآثير نميكند... تو ميهرسى كه من په اثباتى دازم؟ قاطعانه ميكويم: صبح روزى كه خوپروفهارا كشته بودند من رفتم اجسادرا ببينم، زن مرحوم خوپروف هر
 ;هلوى دزوازه ايستاده و منتظر آمدن محقق استه من مثم پهلوى صفه ايستاده شدم ... همنيكه ميبينم نشان بو تي كه
 خورده بود اهما يك نتشى كوشه، ، لهلوى كتازه بود.
 - خطور برايت آشنا معلوم شد؟
- نعل كرىاش آشنا بود. تقش تازه و از همان شب
 در دهكلده مثليكه هيج كس در موزه هايشان نميز زد، جز يكا نِّ و من به هيحصورت نميتو انستتم اشتباه كنم، زيرا نعل از من بود.
داويدوف جام زاتمام شيررا با بى طاقتى هاند و كفت:
- 



 ارابه هاي كرإيى اشرا رابر بيا ندازم. من ميكويم: پتا وقتى



 آنجا هر جيز كهنها و بيكارهمن افتاده استا اون او دو نعل كهنه بو تهاى انكليسـىرا كه تمام كرى بوترا ميپوشانيد يافت.
 "شالى، من اين نعلهارا از
 نالاى كرىهايم فشار میى آورم، هميشها كرىهاي موزه و
 بيكاره را براي آدم نيك دزيغ نـيكنم لو كيج. آنها فولادى هستند، اكر كم نكنى تا مرى كهنه نميشوندهن. او آنهارا آنا 1ر به جيبش درون كرد و رونت. او البته كه أين مطلب فراموش كرده لاكن در ذهن من است. من نقش همين نعلرا
 هيكنم كه اين نقش حرا الينجا پيدا شده است؟

## داويدوف قصهكوى باتّانىرا بهعجله واداشت : -

- 



 يوشيده است! در آنوقت بسيار خنك بود. ضنهنى ازش
 "نى، طاقت ديدن مردهها و مخصوصصاً مقتو لينزا ندارم. قلب من براى اين مطلب ضعيف استا. اما بهر صورت حالا مجبور
 مقتولينرا دير ميشـود كه نديدهای؟؟ او جو اب ميلهده: "آن،





به اين ترتيب من سرایا ميسو اين
 خود فكر ميكنم: "اتو سك خودت شب شب آنجا بودى و اكر تو خودت خوپروفرا بقتل نرسانيدى پس كدام كسىرا كه دست سنکينتر داشت با خود آوردى". لاكن من هيج

 نعل. آيا او تحفه مرا از موزه هايش كم كا كرده است

 برف نرم شلد و من كاررا در آهنبكرى تركُ كرده بقصـد بـه
 از از حند دقيقه به حويلى بر آمد. من به تعقيبش. او او از راهرو بر آمه طرف امبار روان شد. هن نقشهاى پإيشرا نكاه كرده

ديدم كه نعلزهاى من چإٍ ميشو ند، در ظرف دو سال كنده نشدهاند!
 به آن جائى كه لازم بود نكفتى؟ - در حهره داويدوف تمام خون بدنش جريان نمود. او از قهر و تأسف با مشت ميز نواخت
اما شالى با جششهانى كه آنقدر مهرباذانه نبودند بطرف
وى نكاه كرده يرسيل:

- تو چطور جوان هستى؟ من در اين باره هيش از تو فكر كرده بودم ... خوب،
 در روى صغنه در آنوقت كجا بود؟ و من احمق ميشدم. - تو در همان روز بإيد هيكغتى! تو ترسسوى كثيف فاكس!! "تو هممينطور ساده از ياكوف لو كيج، ترسيدى،

شالى با كمال ميل مو افق شد :
-


 طرف شب هطبخ تابستانى انتيب آتش كرفت ززديك خانه سـاخته شده بود و باد دز آن شب هناسب


 اها حالا دز كلبهكك كلى زندكى ميكند. ارتباط كرفت

 موضوع بالاى اين هم نيست جوان. من فوراً جرئت نكردم

 دارد. !إيد امتحخان ميكردم. چون دز وقت جنگ دانلى نصن

دهـكده ما بو تهاى انگليسى مييوشيدند. يسس از يك ساءت




 صحبت دلبدل خو استهاموم. 'داويدوف سرز نش آميز كفت:
 باز نكنى ناوقت هم خو اهد شد. اينرا من قا طعانه برايت ميكو ميم
داويدوف خاموش شدو در انتخاب كلمات سعى بعمل
آورده جواب دَاد:

 تجديد نظّر كنم، فاكت! اما اما تنها شيطان در شر ايط جديد همه هِيزرا ميتو اند بغهمه! ! شالى مو افق شد: - أين مطلب درست است
-

 بكرديم. وقت لازم آست. لاكن در باره صحبت ما ما به هيه كسیى كلمهاى هم نكّو • ميشنوى؟ شالى تصديق نمود:

- مثل قبر خاموش ميباشم!
هيروم. مديرشر آ كار دارم.


دأويدوف با هيخان صدا كرد: 119
- أو هو، شيطان ترأ بكيرد، راجع به او صحبت كرديم
 هيكو ئى مك, تو بازهم ششت كي كهنه ميكردى.... - تو عصبانى نشو • تو سخن آدم ويشسفیيلـرا خوب
 اوانخر تنها با تو تاردوانى ندارد.... و اكر تو نميخو أهى در屈
- من از دست كى ميتو انم كو له بخدرم؟


- تو خرا دندانهايترا نشان ميدهىی؟ تو خدارا شكر كن
 تُميكند كه چرا او بالاى ماكار فير كرد نه بالای تو؟ "
- تيه|فى روانى! نميدأنم ماكار به پپه درد او ميخورد. من ترا به همهين خاطر هم خوانستم كوشترا باز تمايم، مكر
 داويدوف با حركت غيرازادى دستشرر ا بجيب برده با
سينه روىميز افتحاد:

- تو أورا ديدى؟
- امروز ههارشنبه است؟؟
- 
- من اورا شب روز شنبه همر اه لوشكاى تو ديدم. كا
 ظرفهاى نصن شب لعنتورا به طرف خان خانه هى ميكردم و
- فكك ميكنى تيمافقىا با تو غلط. كردم؟ نى جوان،

$$
\begin{aligned}
& \text { :يْهاوى دهكده با آنها برخوردم. } \\
& \text { - تو غلط نكردى؟ } \\
& \text { شالى لبخند توسخر آميز زد: }
\end{aligned}
$$

 فُّر كردند كه آهازپا
 هيكويد: ״"تف العنتى، أين كاو است تيهافىجان، من فكر كردم آدم است" و در اين وقت من رسيلدم. اول روشكا جست زد و و تيهافى هم فوراً برخاست. ميشنـونوم كلنـى تفنايرا بصدا در آورد و خودش خاموش است من آرام
 شهارا مزاحم نميشوم. كاورا هی هيكنم، از كاله جدا شده

است....
داويدوف بيشتر از شالى بر ایى خود كفت: أ. خو كى .برخاست. او آهنكررا با دست چیپ به آغوش كشيد و با دست راست بازويشرا محكم فشرد:
 شام او ناكو لنوف و رزميوتنوفرا از صنحبت خود با


 فوقالعاده عالى استقبال كرده اها نسبت به اين پيشنهاد اغتر اض نمود:
!

 رزميو تنوف يرسيد: - أو چطور ميتو اند خبر شود در صورتيكه نفرهاى اد.اره سياسبى سرى و شبانه مى آيند. ناكو لنوف با تمسشخر مهربازانه بطرف وى نعاه كرد كفت:
 اول ميبيند، بعد شكارى كركـرا

داويدوف سوال نمود:

-

 روشن نكنيد. اينه تمام حيزى كه من از شها ميخو اهم و مطالب باقىمانده بمن مربوط استـ. ناكولنوف در مورد پلانهایخود و توضيح مشرح آن
جداً ابا ورزيد.

داويدوف مو افقه نمود:
 تيمافى را از دست بدهی او حنّان فرارى خو أهد كرد كه ما

دز يك قرن هم نمى يا بيمش.
ناكولنوف آهسته لبخند زده كفت:

 برق زد فرونشاند.

## 11

لوشكا مثل سابق نزد نـر خالهاش ميزيست. كلبهكك
 مستقيهاً از زمين روئيده و از كهنكَى مائل شدهاند - اند آخرين قسهت نشيب جوار درياهِه ليش بون بود. حويلى كوحك آن از خار و علف يوشيده بود. الكسييفنا، خاله
 ديكرى نداشت. در كتاره كو تاه كه حويلىرا از جانب درياحه
 ازآن استغاده كرده پشت آب به درياپه ميرفت


در كنار راهرو كلابهاى سرخ و نيلوفرى و كل بته خاردار


 حبحكا هان كتاره از كالكهاى آبى عشق

 حويلى الكسييفنا كذشت و همهان جارا برا با عـى عملى ساختى مطلب خود انتخاب نمود. او دو روز ديكر در انتظار ختم ريزشش بيكار ميگشت.


 شاهدانه زير "كاره دراز كثشيد لاكن هيح كستى در راهرو . يـدا ثشـد
 بكروه اول كه درو علفرا أغاز كرّاده بود رفت و همينـا تاريكى شد باز هم كنار راهرو آفتا آناه بود.
 لای كتاره ديد كه اندام تاريك زنانه

 بعد بيرون برآمد و به كو كیه


 بر آمله بودند اها دز همين وقت ريزش لعنتى مار اورا

 دقيقه كو ئى در زممين كور شده باشد بى حر كت ايستاده شد و دستها يشرا به سينه ميفشرد و با وقفهها زود زود زفس ميكشيد. سينهبند دفعتاً برايش تنـل شل و خون

شديد بر شقيقههايش ميزد. دستپا و او با احتياًط و قيدمهاى ميده بسوى ماكار حر كت نمود. او بروىزمين دراز كشيده بالاى بازوانش تكيه كرده بود
 قدم مانده بود كه لوشكا هتوقف شد و با صداي خفه ريرسيد:
-

 تُميخو أست لوشكا أورا بشناسا

- اوه خدا! - لوشكا آهسته و هراسناك كفته بـه طرف دهـكده دويد.
.... ماكار پيشى از شفق رزميوتنوف را بيدار نهود بالاى حو كى نشسته با عصبانيت كفت:
 آندرى ورنه تيمافىرا از دست ميدهيم!
 حويلى الكسييفنا آمدند. رزميوتنوف اسيهارا كرا دركتاره بافتگى بسته كرد و اول به صغه بالا شده دروازه كجرا تق تق زد.
زن صـاحبخازه با صدانى خو ابآلو دي هرسيد:
- 

رزميوتنوف با لهجهِ زندهدلانه كفتا

- بخيز الكسييفنا ورنه كاوت نا دوشيلده ميماند.
- 
- إين هن هستم؛ رئيس شورا، وزميو تنوف. زن با نارضا يتى جو اب داد:
- كدام شيطانى ترا در اين وقتى وادار بـه به آمدن هـداخته اسست؟
- 

ذلفى دروازه صدا داد و رزميو تنوف با ناكولنوف به

هطبخ داخل شدند. زن صاحبخانه زود لباس پوشيد و خإموشانه لمِّهرا روشن نمود. رزميوتنّوف با شپشم به دروازه مهمانخانهكك اشاره تموده پپسيله:

- كرأيهنشينت خانه است؟
رزميو تنوف جو اب نداده دروازمرا تقتق زد و با با صداى بلند كفت: - اوى، لوشكا! بخيز، كالايت را بپوش پینج دقيقه بر ای آماده شدنت ميدهمّ، مثل نظامى هها ! لوشكا روى شانههاى برهنهاش دستمال انداخته یای لـ بر آمد.

 رزميو تنوف دستور داد: - كالايترا :هیوش، - و افسورا جنبا نيل: - أقلا يير اهنكترا كه ميهو شيلىى... أى كه تو زن حقدر بیییا هستیى!
 انداخت و لبخند خيره كننده به لب راندن
- اينجا همه از خود هستند، من از حتى بعد أز بستر خو اب اب هم اين لو شكاى لعنتى مثل دخترها تازه و زيبا بود! رزميو تنوف لبخنند ميزد و بدون اينكه وجلد و شعفشرا نـهان كرده لذت ميبرد. ماكار با نا ناه سنگين و ساكت به طرف زن صاحبخانه كه بالاى داش تكيه كرده بود مينكريست. -
 لخشبيله بود درست كرده پر سيد: - شما تصادفاًا داويدوف را نميّاليد؟ او حالا ديكر پيروزمندانه وستاخانانه لبخند ميزد، چششمان بيباك و براقشرا ظلفرمندانه نيمه بست و

در انتظار ناكاه مستقبل شوهر سابقش شد. لاكن ما كار رويشرا بطرف او كشتا نده با نكاه سنگين و آرام برويش نظر أندأخت و با كلمات مهحِنان سنگين و آرام جو اب داد:

روانيرا جستجو ميكَنيم.
لوشکا با بىبندوبارى كفت:

- أورا در أينجا نبايد
 سرد جائى كه عقاب مر ا روان كردها ايد بیاليد....
 دست بدهد كفت: -
يقيناً آرامى و سردى ها كار براى لوشكا بكلى غيرمنتظر
 - اين تو بودى شويك كه امشبب وقتى من مشیت دهكلده ميرفتتم ثايمرزا لغت كردى؟ لبهای ماكاررا پوزخند بسيار خفيف دكه داد: - بهر صورت حدر انـ زدى؟
- 

 أين تو بودى.
رزميو تنوف سعى كرد با با خشو نت عملى تاثير دار بائى
 ببرد و با لهجه سخت ریرسيد:
-
 سوزانده كفت:

 اسن ميده كند. اهـا آزرده سـاختن من سـاده است، مدافعين هن اينجاً يشيشم نيستنـد..... رزميو تنوف پوزخند زد: اها لوشكا بدون اينكا كو كا باشهد از ماكار لِرسيد:
-
 و اكر رفيقكم داويدوف همر أه من روان ميبود بخاطر تعقيب راه ما أزت امتنان نميكردا
غدههای بر آمده زير كومهماى رنكـ چپريدن شروع كردند اما أو پ! نيروى عظيم اراده خوددارى

 براى خاتهه دادن صحبتى كه رو به خطر ناكى ميرفت عجله
آماده شو يد. شما زنداني هسهتيل و حالا هر دوى تانرا به زاحيه ميبريم.
لوشكا يٌر سيد:
-

- آنجا ميفهمى -
- اكر من نزوم؟
- مثل كوسنفنل بستياهات هيكنيم و ميبريم و امكان مقاوهترا هم نميدهيم. خوب، زود شو







 كير خو اهلد كرد. فـهميدى؟

لوشكا آه سنكين كشيدو روى بستر نا مر تب تشسته كفت:
--

ترا ديده ام.
لوشكا بدون كينه و بالحن خسته كفت: -
 ب! انداز آزاد، زيبائى و ريخت نوجوانى كا كاملا برهنه بطرف صندوت رفت. آنرا باز كرد. ماكار بطارف او نـيديد، نكاه



تـن داشت كفت: - من آماده هستم ماكارجان. -و چششمان آشتى یذير و كمي هم دغموهشر ا بطرف ما كار بلند نمود.



رزميوتنوف او را آرام ساخت: - أين مطلب تكليف ماست خاللهاجان، تا بر كشت همه حيز مثل همين حاللا خو اهدبيود.



 در آمد، كوركرد زد، درواز آرا تحويلخانه تاريكرا باز كرد. در آئيد و در أين جا آرام بكيريد. لّوشكا بير مـيد:
-
لوشكا آرام نشد:

191
-
نيامديم؟
رزميو تنوف در تاريكى لبخند زد: -

 آنهارا در راه شوراى دهكده ببيند.

الكسييفنا كفت:

- تا" آينجا خو امكان یِياده آمدن :ود، - وصليب كشـيده به تحو يلخانه قدم كذاشت. لوشكا هم آه سناكين كشـيله به تعقيب وى رفت

رزميو تنوف تحويلخانهرا قفل نمود و آنوقت صياكيردا


 نكنيد ورنه خدا شاهد انست كا ته بستهتان ميكنيم دهنهايتانرا
 صبح من خبّ تانتر انيكا ميكيرم قفل دومرا به دروازیه دخول شورانى دهكده آويخت، به اناكولنوف كه پهلوى صفه منتظر بود كفت و در آوازش احساس خو اهش و تمنا ميشد: - آنهارا سه شبانه روز در اينـنا نكه ميدارم ماكار، بيشتر نـيتوانم. هر رقم هيدانى، آكر داويدوف خبر شود وضّع من و تو خراب خو اهد شد!
 توقيفشدههاى موقت كدام چيرى خوردنى بياور. تشكر من خانه رفتم.... ون ......


 . بزركو وسيعشرا به سينه پپشش ميفشرد..... 199

ناكو لنوف بر ای اينكه به خشّم داو يدوف نخورد روز ههارا دز دروكزى ميكذشتانل و فقط در تاريكى به دهكلده


رزميو تنو ف آملـه چرسبيد: - داويلدوف مر أ نميّاليـد؟
-
 دارم كه سبریل هيباشم و میآيثم از

مهيرم
-

- ديروز لوشكا بسيار عصبا نيت ميكرد! بيشى دروازه
 لا

 -

از
رزهيو تنوف تردد نشـان داده كغت:
-
و زو إِ زدن و كا
...㡿





 از حالت غير منتظره تكان خورد. تيمافى تفنكـرا بدست راستش كرفتّه بدون اينكه شور بخورد ايستاده شد و دقيق كوش داد ماكار در ميان كنف ها نفسشرا قيد كرده أفتاده بود. برای يك وك ثانيه قلبش فشرده شد و وِ بعد ضربانشَ از نو مرتب كرديد اما دهنش خششك و تلخ شده بود.
مرغكى دز دريا چرقس كرد. در أنتهأى دهكده ماوى بإنى زد. در قسهتى أز بيشهوهاى آنطرف درياپه تسلسل آواز كبكى يخش شد.
هوقع فير برأى ماكار مناسب بود: تيهافى تنهاشرا كمى بطرف راست دور داده و بغل خپشیرا مناسب كرفته
 ماكار ميله ناكانرا آهسته روى بازوى قات شده دست

 از اراذل كولاكها نيست كه به دشهن پنهانى فير كند! أو بدون اينكا مو قعيتشرا تغيير بدهد با با آواز بلند

- رويترا بطرف مرك بكردان، رذيل!
 بلندش كرده باشثلد، تفنار إ روى دست كرفت. لاكن ماكار ششش دستى كرد. فير زاكان در سشكوت مرطوب با بخش صدا داد
 شدند و قسمى كه بر أى ماكار معلوم شد آهسته به پشت
 با زمين سخت و پاخورده رأهرو خورد. ماكار
 ششنو انیى اش بى اندازه فشلار آورده فكر كرد: "ادسته جمعى
 شدهأند و منتظر هستند؟؟" اما در اطراف سكهوت مطلق


 وسـيع ميلميلـ. كنبل درختهاى محنون بيل آنطرف درياپه



 در تحير مفتون و خاموش كونى از ديدن ستارهماى خيره و

 خفيف و شفاف غبار یو شيلده شدهاست لذت ميبردند. ماكار مقتولرا با نو كو هوزاش داده
:
مرده الين جوان ناز

 خفيفشرا از دست نداده بود، لب بالاتّى و بروتهاى سـياه و ماليقش كمى بالا رفته دندانهاى مرطوب اورا برهنه ساخته بود و سايه خفيف لبختن متحير بر لبهاى روشن
 . هاكار كه با آرامى مقتولرا ورانداز مينمود هالا هيه



 محبورش ميאתد از آزردكى، حسادت و درد عذاب
 .

$$
r \cdot r
$$

أو تفنگـرا از زمين بلند نمود، خششهان خودرا
 كرتىأش بم دستتى رده رده يافت، در جيب راستش در جز خهار شانه كارطوس تفنگ حيز ديكرى نبود. هيج اسنادى يشش تيهافى نبود.
ماكار ييش از آنكه برود برای آخرين بار بطرف مقتول
 شسته شاه و زانوهاى برزوى عسكرىاش با دق دقت و مثليكه

 نميكرد"، - دشوار و خيلى دشوار ها يشرا در استانه راهرو

كذاشت.
با وجود اينكه صبح وقت بود اما رزميوتنوف هاكاررا *هلولوى دروازه استقبال نمود، از از دستهايش تفنی، كارطوسها و ببدستىرا كرفت، بارضايت كفت: - يعنى كه زدى؟ جوان شجاعى بود، بيترس زندكى
 ميخّو استم آنطرف بدوم أها ميبينم كه تو ميأئى. دلم آرام

ماكار خو اهش نمود:
رزميوتنوف حدس زد اما با با آنهم پرسيد - انيخو اهى لوشكارا رهاكنى؟
-

ماكار با صداى كرفته كفت:

- آرام باش. من اين رذيلرا باز او كلى هارا كرفت و خامو شانه دور خور خورد و با با تلىهاى هوزهاش شرشر كرده بطرف شوراى دهكده روان شد.

دروازه تحو يلخا نهر ا خهار طات باز كرده بلند صـدا كرد:

 بكو يد در آستانه در ايستاده شله، با حر كت بيحال دستتهال

سنيلرا در سرش اصصلاح نمود. -

راه داد.
لو شكا در سر صفه دستها يشر أ در پشتش
 خاموش منتظر يود. او چون آناری رزمهيو تنوف تمام شب



 ماكاز مستقيماً : نكر يسـةه كفت :
طر ف
满
 همهشن بروi ورز . 2 . :
 جيبها يشس پرداخت
 ك

- أين انز تو است. وقتى .......

لوشكا دستمالك را با أنكشتان سردش به به آستين

ماكار نفس خودرا تازه نموده كفت شها ششت راهرو افتاده است. آنها خاموشار شانه جدأ شدند تا يكديكررا دز آينده هيحپکاه
 بىاعتنا ئى بعلامت وداع جنبانيل . لوشكا اورا با جشسم دير


 چشّم ديكرى نكريست؟ كى ميداند....

روزهأى صاف و كرم رسيـلـن علفرا در مرْ مرغزازهـا مستعد ساخت . و بالاخره كروه آخر، كروه سوم كرو كلخوز

 شنبه ناكولنوف تزد دأويدوف به خانهاش آمدر آم أو دير


 بر أى اولين بار جرقه سفيدى ديد
 نهوده سكرت كشـيدند و دز طول اين ملت هيـج كدام آنها
 آغاز نـايد. لاكن زاكو لنوف قبل از آنكه بر آيد يرسيد: تو تفتيش نكردهای؟ - هر كسىى تعيين شده همان هم رفته است. هر ا؟
r.o

- تو صباح صبتح به كروهش ميرفتى و ميديدى كارها يش تطور تنظيم يافته است - هنوز موفق برفتن نشدهاند و بايد تفتيش شو ند؟ آيا وقت نيست؟

$$
\begin{aligned}
& \text { - فردا روز يك شنبه است. }
\end{aligned}
$$

در لبهاى خشك ناكولنوف لبخند خفيف بهشاهده
رسيد:

- در كروه او تقريباً همه خدايرست هستي هستند، مبتالا به ترياك كليسااند، بخصوص آنهائى كه دامن مييوشند. رفتن رأ خو رفتهأند، اما در روز يكشنبه هيج درو نخّ آن اهند
 خو اهند رفت در حاليكه كار منتظر نميشود و هو هوا هم شا شايد
 آورد.
- 



 - اين ثروت در كروههاى ديكر هم زياد است اما ديا در كروه سوم بيشتر است.

ناكو لنوف با بيميلى جو اب داد:
من هيتِ جائى نميروم; چنا سرایا يك رقم ضعيف شدهام ... كو ئى مرا سه بار لتكرده

 دز وقت زمينكارى هر كمو نيست بايد در هزرعه ابر باشد.
 به آنجا ميرفتتند. اين دفعه هم مو جوديت نآكولنوف در يكى

أز كروهها حتمى بود. اما داويدوف وضمع روحى رفيقشرا
سيار عالى درك ميكرد و يه هـهين خاطر كِّت:
 اينطور يقيناً بهتر خو اهد بود: بودن يكى از رهمبران براى وقايح مبادا در دهكانه حتمى است است. جمله آخررا داويدوف فقط بخاطر آن اضافه نمود كا كا نميخواست احساسشىرا علناً نسبت بهِ ماكار آشكار سازد. ناكولنوف كو ئى به همين خاطر هم آمله هود - او بدون ودأع بر آمه. اما بعد از يك دقيقه یس بـه اطاق در آهده مامتبار

لبخند زد:
همر اهت وداع كنم. از یيشى ليو بيشكين كه آمدى نزد من


 صليب خورده بكو اك

 زمستانرا آماده نخو اهلد ساخت، بكار نـار بوى اميد نداشته
 كغو ئى. أفسوس كه من همر اهت نميروم شايد من آن آنقدر نطاق قوى نباشم مكر در عوض بر ادر، مشتم بر أى هر جر
 مخالفم هيج اعتر اضىى كرده نميتو اند زيرا اعترض وقتى افتى انـى

 مورد تو جه قرار نميگيرد! ناكو لنوف دفعتاً زندهدل شلد و چشیهان مسرتبارش برق زده يپيشنهاد نمود: هيتواند پيش بيأيد، اكر بالاى موضوع دين همراه زنها

$$
r \cdot v
$$

وضعت خراب شود، آنوقت هم من ميتو انم به بسيار خو بـى بدردت بخورم. تو خو خو زنها مار مارا ميشنالسى: اكر آنها دفعه أول در بهار ترا بمرك نرسا نيدند، مرتبه دوم حتماً اين كاررا ميكنند. مكل با من از بين نميروى! من ميفهمم

 دستها يشرا هر اسناك تكان دأده كتت:
برايم لازم نيست، خودم از عهله اين كار ميبر آيم! شايد هم وحشت تو در اين مورد بكلى اضافى بـى باشد؟ مردم نسبت
 شدهاند، فاكت! اما تو ماكار مثل سابق آنهارا با با معيـار كهنه بررسى ميكنى، اين هم فاكت است!
 فكر كردم كه شايد بدردت بخور بارم اها اكر تو چنين قهرمان . مغرور هستى خودت بدان وان وارت داويدوف صلحجويانه 'كفتات:

- تو آزرده نشو ماكار. مكار مكر تو ضد خرافـ افات دينى كبارز خر ابیى هستى، اين كاررا تو از اساس ميتو انى خر اب كنى، اُخ كه از اساس!

صرف متوجه باش كه اشتباه نكنى! تو عادت كردمأى اين خصرصصيترِستهای ديروزهرا كي بدهى أها من آنها
 اجازه ميدهد. من رفتتم. سشلامت باشى !
 دستفشارى مردانه نمودند. دست ناكو اكو لنوف مثل سنـ سخت و سرد بود،
 آشكار شد. داويدوف فكر كرد: ״"براى او حالًا آمان

نيست..." ، و أحساس غيرمنتظره رحم و شفقترا بزور درخود خفه نهود. ناكولنوف از دستكير دروازه هحكم كرفته بطرف داويدوف دور خورد اما نه بطرف او بلكه به كدام نقط ديكر مينكريست. وقتى كِ ميزد صدايش كمي جر شد: - زن سابق من و ليلى تو از دهكده كدام رفته است. شنيدهاى؟ داويدوف هنوز در باره اينڭه لوشكا هند هميشه با كريمياحى لوك و جاه اهاى محبوب و يادكارىاش
 تعجب كرد و با اطهيناّن كفت: - مهكن نيست! او بدون اسناد و مدارك كـي كا ميتو اند برود؟ يقيناً پيش خاله خود زندكى ميكند و منتظر است
 براى او حالا خوشآينّ نيست در برابر انظار مردم قرار بكيرد. مناسباتش با تيها فى نتيجه خوب نداد آد ماكار نيشخند زد و نزديك بود بكويد: "مكر ممر أه من و تو نتيجه خوب داده است؟" اما خا خيز ديكرى كفت: - تذكرماش شیششش است، و از دهكبده روز پهارشنبه رفته است، اينرا من دقيق برايت ميکويم. خودم ديدم كا
 هثلى كه كالايشى بود.
 شُيطان! من سعى كردم از خالهاش يرسان كنم كه لوشكا
 براى او كفته است كه هر طرف تشا اينه خلاص. زندكى اين لعنتى بير اه به اين سرحد رسيد...
داويدوف خاموش بود: احساس خجالت و ناراحتى كه از سابق در مقابل ماكار داشت أز نو بروى مسلط شا شد. او هم بدون اينكه مستقيماً طرف ماكار نكاه كند با سعى اينكه خودرا بيتفاوت نشان بدهد كفت: r.9

- خوب، خهار طرفشى قبله. هيج كس پشتش افسوس

- او اصلا دز طول زند اوكى به افسوس كسى محتاج
 بیشیى كرفت. اين مطلب به كفته تو فاكت است! چرا تو بينى أترا تاب ميدهى؟ خو شت نمى آيد؟ خنين وضعى بسيار خوش من هم نمى آيد. مكلر از واقعيت كجا ميتوان ونينهان شد!
 بود. زن! تو فكر ميكنى دل او بخاطر انقلاب جهانى ميسور اونت؟ هييج نى! نه كلخوز نه سفخوز و نه خود قدرت شور اها به أندازه يك سرسوزن هم مر برايش اهميت ندارد! براى أو أو فقط خوشكذرانى، كاركم، بيشتر جلب توجه مردهارارا كردن، اينست سراسبر پوركزام غير هزبى ویا نكا داشتن چچنين زنى در كنار خود بايد دستهارا بها قير


 دامن خود بيرون خزيده و برهنه به به همان شكلى كان مادر تولدش كرده است به خوشكنزانى ميرود. اين لوشكاى ه! لعنتى حنين زنى است!

 من چكر ميزد و لوشكارا در اين وقت تبلرزه ميكرفت و و بيحاره طاقت آنز انميتواند كه من از خانه بر آيم. آيا من و
 او انقالاب و كار جارىحكومت شوروى


 رذيلى ما و تو سيميون نبايد ايدهآل آل حزبىرا تركا كنيم! ناكو لنوف باز استوار شد و قدراست كرد. كومهمايش

سرخیى آوردند. او به پو كات دزوازه تكيه داد سكرت تابيد
 آهستهتر و كاهى هم پسیس كنان شروع به صصحبت نهود: - من پيشيت اعتر اف ميكنم سيميون از آن ميترسيلم كه وقتى زن سـابقم مرده تيهافىرا ببييند آواز خور اهد



 نتوانستم ترا از مرى نجأت بدهم"". و بعد دستمهال را را از سرخود كشيد، شانهاش را كرفت، مر موهایى تيمافقىرا شانه زد، كاكلشرا دزست كرد، لبها يشرا بوسيـد و روان شد.

از يپشش رفت يك بار هم مششت سر خودرا نگاه نكرد! ماكار بعد از سكوت كو تاه مدت باز به به صحبت شروع نمود اما اينباز خوبتر دز آواز .جرش داويدوف بصورت غير منتظره لهجه آشكار هغرور انه را آحساس كرد آن
 است؟ قلب اين زن العنتى بسيأر قوى بود! خوب، من رفتم. سامت باشى!
 اورا تا صـفه مشدايعت نهود و بعد به اطاق نيمه تاريك خود ,

 بسر اغشش نمى آهد.

 هناسبات آنها وجود نداشت... واينك تيمافى پیيدا شد،


 نـيگردد... بدون اينكا كلمهاى بكو يلد و وداع كند دهكدمرا

ترك كفت با كسى وداع كرد كه حتى هردهاش برايش عزيز ايز بود و او يعنى داويدوف دز اينجا چها معنى دارد؟ همه محـا الب منظم و هرتب است و تهام اين سر كذشت نه آنقدر هاكاك لوشكا آپون نامه ناتمام و ناخوشآينديست كه دز نصف سخن انجام يافته است. ممين و بس!
داويدوف دز روى بستر كم عرض دور دورك ميخورد و اخخ
 در شفقداغ بخْواب رفت و وقتى بيدار شد كها خوب دوشنـى شده !ود. خواب كو تاه اورا تازه نساخت، نى! او برخاست

 شدت درد ميكرد، دهنشى خشكى مينمود، بعضاً دلبدى خفيف برايش بيش ميشد. او بمشكَل روى زانو خم شا و و
 و با تحير كنجهاى اطاق خالى ورا مينكريست و وقتى خودزا راست نمود و موزهمارا در پاههايش ديد با تأثر آخ نموده آهسته كفت:
-
 روز است كه از دهكده رفته و من باز هم فكرشرا
 و داغش دير آب يخ ريخت
 تويله كلخوز رفت.

## ir

بعد از يك ساعت كنار ستان كروه سوم رسيد. اما هنوز دور بود كه متوجه شد در كّروه وضم عار عادى نيست: نصف و يا بيشتر ماشينهاى درو كار تميكردنلد در روى زمينـبا

اينجا و آنجا اسیپهاى پابسته در كشت و كذار بودند. علف خششك درو شدهرا هيمج كس جمع نهيكرد و تا انفق يك خرمن
 زی":
 هشتتهين در سايه يخ كنار ارارابه عقبى غرفه جاى منا يافته رويشرا به بالآيوش تریالى كالى كلوله شده دزون كرده خواب بود. قمار بازها داو برخاستند. فقط يك نفرشان كه روى بازو باري تكيه داده دراز كثشيده بود، آهسته و متفكر قطعه هارا كد مينمود و


نخاست.
داويدوف كه از عصبا نيت رنتش سفيد پريده بود تا
نزديك قمار بازها تاخت، با آواز كنده كنده نعره زده: -

كجاست؟
يكى از كازالدها با كم جراتى جواب داد:

- امزوز خو روز يكشنبه است.
- آيا هو ا منتظر شما خو اهل بود؟! اكر باران شود؟!


 عقبى بر خاست ور دور جست جرد برداشت. داويدوف شديلـآ

 عقب متها يل شد و قيضهرا تا تا آخر كشى كرد و وقتى بِ به يك تر تيبى جالای اسِپ رقصان مسلط شلد بلندتر فرياد بر آورد: - ليو بيشكين كجاست ميكم؟!





چرا غالمغال هيكنى رئيس؟ متوجه باش كه صـايت
نتشـيند....
ميكنم! - حتى نفس داويدوف از غضضب و صداى بلند خودش بند آمد. بعد از خاموشى زودكذز الكساندر نيچايف كه مريض و و
آرام بود و در دهكده به ممسايكى داويدوف زنديلد ميكى ميكر. جو اب داد: اينجاست


 هييج هـورتى نتوانستيم جلوشانرا و هممآن رقم خو اهش كرديم اما نتو انسـتيم قناءتمشان بدهميم.

كيمرا باور كز رفيق داو داويدوف! داويدوف حالا ديكر كمى خوددار اما بازهم, با صـابِالائى

اضافى چرسيد: نهيكنيد؟ اسبٍ به هيج صصوزت نميخواست آرام شود، نيم خيز ميشد و كوشهايش را هر اسناك الم ميداد، زير ويوستشى با
 اسپپرا هتو قف ميساختر، كردن ابرشيمى و داغْشزا نو ازش ميدادّ و با تأمل منتظر جواب بود لاكن ابي بار خاموشى كمى طول كشبيد.... نيحر| إف :طرف ديكران ان نكريست و يقيناً در انتظلز يشتيبان نى از طرف أنها بود و برا بيميلى كفت: ميكو يم زنها نيستتند. - تطور كسیى نيست؟ شما در اينجا هشت نفر بيكاز هستيد. ميتوانستيد حهار دستکاهزا بكار بار بياندازياء؟

ميتوانستيد! اها شما ساعتتانرا همراه قطعه تير ميكنيد. من از شها انتظارَ چنين مناسباتى نسبت بكار كار كلخوزرا نداشتم، فكرشرا هم تميكردم، فاكت! اوستين با لهجه بر انكيز نده هرسيد:

جهاریای هسثيم؟

> - تو با اين كپت هِه ميخو اهى بكو بئى - كاركزها روز رخصتى دارند؟
 نميشو ند و كاركر ها مثل شما در شعبات قطعهبازى نميكنـند فهـيديد؟
اما ما دراينجا چوون لعنتخوردهما تنها كاركنيم! از دوشنبه تا شنبه در زير يوغ و روز يكشنبه مم بيرون نبرآنيّم. اين په نظمى است؟ قلرت شوراها همينطور ميكو يد؟ او ميكويد كه بايد ميان مردم زحمتكشى تفاوتهاى رقمرقم نباشد اما شما قانونرا هنحرف ميسازيد و ميكوشيد به نفع خود دورش بـر بدهيد.
داويدوف بأعصبانيت صدا كرد:
 زمستان تمام پهارپایهاي كلخوز و تمام كاوكهاي شاي شمارا از

 اوستين دستشرا با بـى اعتنائى تكان داده كفت: بعد اكر علف هيج سِبز ممـ نكند بي تناوت است . شما از
 كردم! در بهار از ايستكاه ريل بالاى نر كاوها بها ويسكوى

 كه جنين تيپهائى مثل تو كندمرا در زمين كور كرده بودند،
 چيزى بكارند؟ و اينه مجبور شدند كاون اوهارا دز راه بیى اندازه دور چشت دانه بذرى روان كنند، به اين خاطر آنها مردار شدند، فاكت! تو چطور اينرا نـيدانى؟ اما اوستين با لجاجت محكم شد:

- شها ميخو اهيد تنها هِالَان را تطبيق كنيد، به همين خاطر هم تو در مورد علف سعى ميكنى.
داويدوف طاقتشرا از دست داده فرياد زد: - آيا خودم اين علفهارا خو اهم خورد يا خط خطور؟ هن خو برای منافع عمومى كوشش ميكنم! هوردى دازد؟ - تو غالمغال نـال نكن رئيس، تو مرا از كرمبسس و غالمغال
 بكار، فرض ميكنيم بخاطر منافع عمومى كوشش ميكنى.

 هوردى دارد! تو ميخو اهى در برابر آمرين ناحيه خوش

 تو فكر ميكنى مردم كور است؟ مردم ميبينـل اما از از دست
 , را كه مثل تو هستتند ما از كار برطرف كرده نـهيتواني؟؟
 اينّا دور استا مسكو نميداند كه شها در اينخجا چه كلمهائى به آب ميدهيلد....
با حفظ يششبينى زاكولنوف داويدوف با زنها مقابل
 محتاطانه سكوت الختيار نمودند و داويدوف دزلد كرد كه در اينجا غا!مغال فا يده نميكند، بلمكه كاروا بيشتر صـدمه ميز ند.

 غضنبناك اوستين را دقيق نگل يست و با احساسیى آسودكى

فكر كرد: „خوب شد كه من ماكاررا همر اه خود نكرفتم! ورنه
 داويدوف بخاطر اينكا وقت زيادتر بلدست آورده باشد و هالان مقابلهرا با اوستين و شايد با آنهائيكه فكر ميكنند
 - وقتى مرا بحيث رئيس انتخاب ميكردند اوستين ميخائيلويه تو براى من راى داده بودى؟ تو رای ميدادم؟ ترا مثل پشك در خلطه آوردند.... - من خودم آمدم. بِه خاطر بايد براى تو راى ميدادم در حاليكه نـيفهمهيدم تو په آدمى هستى !
-
-- در آنصورت موضوى كلخوز طرح كن. هر طورى مجلس فيصر نـله نمود همانطور هم خو اهد بود. صرن ورنه خو اهى سوخت!! - نميسوزم، ناآرام نشو، وقت اين كار هم مير سيد. اما تاوقتى تو رئيس هستى رخصتى مارا جو اب اين سو ال بسيار ساده و آسان بود آن اما اوستين ;كذاشت داويدوف حتى دهنشرا بار باز كند: ميكنند در روز يكشنبه هوز


 - در وقت كار در تابستان... تابستان، تهأم سال وقت كار است.

- من ميخو اهم بكويم...
- هيَ لازم نيست زبيانترا نا حق آبله كنى! هطلبـي مهم ندارى كه براى ما بكو بئى داويدوف به علامه اخطار دستشرا بلند كرده كفت: - باش اوستين!

اما اوستين كي اورا با كلمات تيز قطع نمود: - من همينطور هم مثل غاملام پيشيت ايستادهام و تو هثل آقا روى زين نشستهانى.
-ميجّ وقت كب درست از تو نخو اهم شنيد! داويدوف سرخ كشته نعره زد:

- تو براى من اجازه كي زدن ميدهى يا نی؟
 نيستّ! - اوستين هوارا با سوراخهاى كشباده بينياش قپيد و با آواز تيز، بلند و سريح ادامه داد: - بهر صورت ما در اينجا اجازه دروغ كونئى برايت نميدهيم! در مجالس
 رئيس، قطعهبازى مارا بهانه نكير! ما دز كلخوز خوردما اختياردار هستيم: ميخو اهيم - كار مار ميكنيم، نميخو اهيمر اريم استراحت ميكنيم و بزور مارا بكار مجبور ساخته نهيتوانى، رودهات برای اين:كار باريك است! داويـوف بمشكل خوددارى نموده يرسيد: - كـت خلاص شد؟
اكر نظم ما خوشت نميآيد، كم شو و به هما نجائى كه آملدها برو. هيحكس تر ا به دهكده ما دع دعوت نكرده بود، ما بدون تو هم بزور خدا به يك ترتيبى زنده خو اهيم ماند. تو روشنى كلكين ما نيستى!
اين ديكر تغتين واضح و آشكار بود. داويدوف به بسياز خوبى درك مينمود اوستين حه من آنظورى دارد، اما بالای احساساتش مسلطٍ مأنهه نتوانست. حشُشهانشرا سياهى
 غلو و خهره مدور اوستين كه بنظر ش موجدار هى آمد نكريست.
 ميفشرد، خون در آن سرازير شده پنان سنانگين ميشود كا كه بهّ مفاصل انكشتها يش درد شرديد و سوز ناك وار وارد ميكردد. اوستين دستهايشرا با بی اعتنائى در در جيبهاى برزويش فروبرده پپاهاى خودرا ايستاده بود... اوستين فورأ تعادل چنا

 كازاكها ازخود با اطمينان به تفوق شخصىى اش آرام كستااخا نه لبنخدزد. مكر رنكـ دأويدوف هریها بيشتر ميپريد
 كفتن يك كلمهرا نداشت. او شديداً باخود در مبارزه بود، تهام نيرو و ارادراشرا كار بكار انداخت تا در وجودش برغضب و بيفكرى كوركورانه غالب آيد، تا به هر ترتيبى ميشود حمله نكند. برايشى پنين تصور ميشلد كه كوئى از فاصله دورى صداى اوستين بكوشش ميآملـ و داويدوف به بسيار خوبى هم مفهوم آنحهرا كه اوستين ميكفت و هم لهجه تمسخر آميز صدايشزا دركا ميكرد.
 ماهى خاموش هستتى؟ زبانت را قورت كـردى يا جيزى
 مثليكه آب در دهانت كرفته باششى ... مهينطور همث است است در برابر حقيقت حيزى كفته نميتواتى! نى رئيس بهتر است
 نكنى. بهتر است تو بصورت صصلحّآميز از اسپ و همراه ما يكجا قطعه بازى كنى. قطعا بآى بازى برادر كار عقل است. اين رهبرى كردن كلخوز ني كدام كسیى از كازاكها كه در پشیت اوستين ايستاده بود آهسته خنديد و خندهاشرا تيز قطع نمود. يك لخطه كو تاه پٌهلوى غرفه سكوت ناكو ازى برقرار شد. تنها تنفس

شديد داويدوف، صداى ترقس دستکاه درو و سرود آرام و

 نداشت كه ميان انبوه مردم هيجانى دز كنار غرفـه ميكنرد...
داويدوف شلاقّزا آهسته بالاى سرخود بلند اسپرا با كرىهاى بو تش راند. در ممين لحظه اوستين
 كرفت و خود بطزف راست دور خورد و به پایى داويدوف حسپيلـه آرام و تهديدآميز كفت: -
 حشهمهايش برق تحريكآميز و مسر تبار زدند. اما داويدوف با شاق بزور به ساق سرخخ موزه خود زد و از بالا بطرف اوستين نكريسته در حا'يكه دقيق سعى
 - نی، من ترا نميز نم اوستين، ني! اين اميلرزا نداشته
 حساب ديكرى بود... تو آنوقت تهام كيهايترا براى ابد خلاص ميكردى، ضدانقلابيك! داويدوف با حر كت خفيف پا اوستين را يكطرف كرد و شِياده شد.


 فاكت!
هوضنوع بسیيار بصورت غيرهنتظره شكل ريكر


 وپاهايشرا در زير قات نمود و بعضاً زود زود بطر برف او


مقابله با داويدوف شكست خورده است. به همين خاطر هم تصميم ادامه صححبترا كرفت:
رئيس! موضوعرا زير كليم كذاشتى ... داويدوف جواب بر معنیى داد - صحبت ما و تو هنوز در پيشروى است. - اينرأ حطور با يد درك كرد؟ معلوم ميشود كه تو مرا تهديد ميكنى؟
-
 اما حالا ديكر داويدوف هر قدر آرام ميشبد اوستينرا به هماناندازه هيجان برميداشت. او بدون اينكا بازیرا ختم كرده باشد قطعه هارا بآ تاثر روى یاریها اند انداخت و زانو هايشرا به آغوش كرفت و كفت: انی روزهاى رخصتتى صحبت كنيه. تو فكر ميكنى رئيس كها تنها آدمها بخاطر رخضتى ناراحت هستند؟ بی بكلى اينطور نيست! ديروز صبح رفتّم اسِهارا قيضنه كنم ماديان كرند
 اوستين اوستين، ایین زندكى كلخوزى پپ
 نهيكنتد، هم در رخصتتى و جشن يوغرا نميكشند. لاكن دز سابق اينظور نبو -و-و-د! دز سابق حنين بود بر كه در روزهاى يكشنبه سرم كار نـيكردند، تنها يا مهـهانيانى
 نهونه بهتر از حالا بود!"
كازاكها با صـدای آرام اما يكججا خنديدند. ميشد كه احساسشان بطرفدارى از اوستين است. الما وقتى داويدوف حنجرماشرا دست زده با صساى آهسته خواست چیيزى بكويد، آنها در حال انتظار خاموش شدند. تعلق داشت؟

اوستين پالالاكا نه چشما نشرا نيمه جشمك خفيفى بطرف داويدوف زده جو ابَ داد: - شايد فكر ميكنى از من بود؟ به زبان من كي ميزد

 او در وقت زند



 دندانها يش افتاده یس ماديان پیی است اوستين كه از طرف حريف منتظر هيت نيرنتى نبود باكمالميل مو افق شد:
داويدوف با لحن مطمئن كفت: - در أينصورت تو زاحق به ماديان ميهـهـ
 - أو خو حالا عضنو كلخوز السـتا .
 دنبالهروى كولاكهارا ميكنى.


رئيس....
-


 كند! - اوستين حاللا ديكر محتاطل شده سو ال كرد:


 14*

HTH

كار نكردى، در بهاز هيته كار نكردى، خودرا ناجور اندانتي،


 ميكشيمر از كششنكي مردار ميشويم!ه اينه او اينطور بايد همر ايت صحبت ميكرد!
خنده عمومى كلمات آخر داويدوفرا در خود ييخيد نيچپا يف مثل دختر ميخنديد و كوئى نخّود ميريخت و و صداى باريك دخترانه ميكشيد. زيابلوف كان صاي غور

 هوزههايش ميزد "مه كوئى ميرقصد. اوسيتّروف سالخورده ريشسفيدشرا به مشت كرفته دلخراش جيغ ميزد: - أوستين به زمين بيافت و كلهاترا ديكر بالا نكن ! داويدوف ترا بكلى لكدمال كرد!
 شرمندكى دز وجودش احساس شلـه باشلد ميخنديد و خندوهاش به هيخصوروت بزور و يا ساختكى نبود. وقتى كمى خاموشى شد اوستتين اول كغت:

 مورد دبنالهزو كولاكها تو ناحق ميكوئى و در باره اينكه من در بهار ناجور نبودم و خودرا همينطور اندر اختي همرحنان ناحق بالايم اضافه ميكوئى. تو رئيسر در همينجا بنشش، اما دروع ميكو ئى!

- ثبوت كَن.
- خطور ثیوت كرده ميتو انم؟
- بٌا فاكتها.

اوستين حالا ديكر كمى جدى شد و لبختند غير مطمنَن
زده پرسبيد:
ميتو اند وجود داشته باشد؟

## داويدوف به قهر كفت:

- تو خودرا ديوانه نيانداز ! صحبت ما از مزاح آ بسيار دور است و كارىرا كه تو انجام دادهاى به هي هيحصورت مسخرهكى نيست. اما فاكثها اينه در پيشس جشمت: در كلخوز تو تقريباً هيجّ كار نميكنى، سعى ميكنى مردمان
 خودرا براه مىاندازى. اينه مثلا امروز تو موفق شدى كاررا برهم بزنى. نصف كزوه از بركت سعى و كو شش ور تو درو نميكند. چه مز احى در اينّجا ميتو اند وجود داشته باشد؟ ابروان اوستين كه از خوشى و ختنده بالا زده بودند پايان شدند و و به يك خِّ مستقيم و خشن بالاى بينى اش قرار كرفتند. او كفت:

 ميتوانى كِ بر بز نی مكى ما خاموش باشيم و لبهاى خودرا با آستين هاك كرده برويّ؟ داويدوف به شدت اعتر اض نمود:
- 


 داشتى! نه تنها تو يكنفر بلكه همه كسانيكه حالا در اينجا
 علبيل تخم بذرى هيه كردهايد؟ هيـج كارى نكردهايد! بالاى

 در خطر است براى خود روزهاى رخصتى تيار كنيد؟ خوب، بكوئيد، وجداناً بكوئيد!
اوستين بدون اينكه يلك بز بـند خاموش و دقيق بطرف داويدوف مينكر يست. بجاى او اسيتروف به سخن پر هِ اخت : - الا ديكر كازاكها لازم نيست داويدوف درست ميكو يد. غلطى از ما بود و ما با يد اصلاحش كنيه. زندكى ما دهقانها همينطور است، هميشهُ و هر وقت

نهيتو انيم جشن و رخصتى بكيريم وو واقعاً هم الكثرآ در

 كارهاى زراعتى خودرا پيش از عيد پو كرو هنوز موفق به دزو كندم نميشوى كه بايد قلبه تيرماهىىا شروع كنى. داويدوف حقيقت ميكويد. ما امروز ناحق زنهارا به كليسا كذاشتيم. راجع به اينكه خودما در ستان
 اينكه اشتباه كرديم! خود ما در بر ابر خود ماملامت شديم و بس. مكر همه اين كارها ارا از دست تو است اوست اوتين، تو مارا از راه كشـيلى، شيطان ماجر اجو ! اوستين مثل باروت برا افروخته شلد، چششمهاى كبودش تاريك شدند و غضبنـاك برقق زدند - خود تو الحمق ريشكى عقلت عـد بسرت است يا در خانه يادت رفته؟

- موضوع همث در همينحاست كه يادم رفتها .. - خوب، به دهكده بـرو و بياورش!
 تا لبخندش كمعلوم نشود. او با آواز ار باريك و لرزان از او سيتروف كه يك اندازه خحالت شلده بود پپ آر آيد: - اوسيتروف، آيا تو عقلت دا خوب مطمئن كردهای؟

- امروز يكشـنبه است... -


 حويلى قلاحش ميكند و در آنجا مرغها در يك لحظه نو لك آك زده خلاصش ميكنند.... تو آخر زندكىاترا بدون عقل نكذراني.... همه به شهول داويدوف خنديدنـن. مكر خنده كازاكها

بسيار مسرتبار نبود.... ولى آن جديت چپندى قبالا از ميان
 ناخوشرا از ميان برداشته است. آزردكى اوسيتروف كمى سرد شد و او خطاب به نيحّايف فقط همينقلدر كفت:
 كه در خانه يادت برود ون و در كلهات هم عقل نيست تر تو از من عاقلتر شدهاي؟ هم زنت همين حالا مرش مرش كر كرده راه توبيانسكوى تكردى.
نيحا يف جواب مزا احرا داد:
اما داويدوف از جريان صحبت راضنى نبود. او هيخز است اوستينزا خوب صحيح فشار بدهدا او هستقيهاً به طرف اوستين نكريسته كفت:
 برسانيم. تو دز زمستان بسيار كار كرده بودى اوستين ميخائيلويجّ9
--
-
-كارى ندارى و بيكار دق مشوى بكير حساب كن.
 كردیى خير است اما من بجيث رئيس كلخوز نبايد فراموش
 جـا نميشبد در اين بار جقدر بدردش خورد! داويدوف با عجله صفخات پار كين كتابپهرا ورق ميزد و انكشتهايش از عصصبانيت چندى قبل هنوز هم هم ميلرزيدند. - نام فاميلى, ترا يافتم، زحمتكش! و اينهم دست rr7
 فقط، خالا ميكويم، فقط بيس بيست و نه روزه *طور؟ خوب كار كار كردهای؟ يكى ازْ كازاكها با تأسف و افسوس به طرف اوستين نكو يسته كفت :
اما اوستين نميخو است تسليم شود: - من ششن ماه ديك اون در نيششرو دارم، مردم تعداد مرغهارا در تيرماه حساب ميكنتند. داويدوف با لحن شديد كِي -
 يادت نزود - ما در كلخوز طاقت بيكارْههارا نداريم! تهام

 كجا دور ميخورى؟ اوسيتروف تقريباً دوصش روز كن كار كرو كرده

 "و بيستونه روز اسست! اين خو خجالت استا است! اوستين اخم كشيله كفت :
 كامل بدون اينغه بخيزد دز بستر است. برعلاوه آن شش

نفر طفل دارم.

- تو خودت؟
- 
- 

 و جشیهان ك.
 غا!



كبود پنديدند، - من لوشكا هستت يِا واريا كه ميميرد؟! تو به دستهايم نغاه كن و آنوقت از كارم بیر ایس!


 نسوارى و جمالك سياه ميز ند. داويدوف غزق در هـخمصه پيشانى اشرا خارانده كفت : - موضوع از اين قرار است... انگشتهايترا در كجا از دست دادهای؟ تو مرا سـفيد صدا كردى اما من كلابى مثل تربوز پپ
 مناسبات داشتم و هم در اردوى سرخ :ودم. در خدمت بـر بـ
 ميبودم اما وقتى عليه سفيدها ميرزميلمم، انگشتهايمبرا از
 جور و ״وزه است، - اوستين انگشتهاى كو تاه و قـاونور

ميبينى كّه كمبودى دارد...
-

- بـ دستى
- انكشت شهادت تطور ساهمت ماند؟ در قيد كرفته بودمشى، بههمين خاطر سماهت مانـ ماند. دو

 قهر شلد و مجبور شدم

 آرامى دأويدوف تدريجاً به اوستين هم منتقل شد. آنيها

 تمسخر آميز و عادى به لبها يش بر كشت.
rrA

داويدوف كفت:

- انڭشت آخرترا هم صدقه ميدادى، براي چهه اين يكى بـردت ميخزردء؟
 رئيس! اين انكشت يكه هم دز كار و بار براى هن بسيار

بدرد ميخورد.
داويدوف لبختدشرا قورت كرده پرسيد:
 - در بسيار پیيزها بدرد ميخورد. شب اكر زنم بنابه

 خلال ميكنم و مردم نيكرا فريب ميدهم. در غريتى كا كه من زندكى ميكنم در سال يكبار كوشت در شوربايم ميباشد اما من هرروز انگشت دندأ نها يمرا خلال كرده تف ميكنم و مردم يقيناً فكر

 تو ميكو ئى يك انگشت به إه دردم ميخورد.... او خلدمت خودرا ميكند! بكذار مردم مرا ثروتمنا بحساب بياورند، بهر صورت براى من خوشآينند است! داويدوف بـى اراده لبخند زده كن - زبان تو نيرومند و مستعلـ است. لاكن امروز درو
داويدوف رويشرا بطرف اوسبيتروف كشتانـن. وىرا بحيث بزر كتر از نظر سن مخاطب قر قر ار داد
---- دوازده نفر. اين زنها فقط مثل كوسنفند ها هستنـده


بعضاً واقع ميشود كه كوسنفند نا بكار كلهرا از رششت خود ميبرد... ما هم تسليم اوستين شديم محرقه بز نيشن، در وقت درو جشن كرفتيم! اوستين با نيكدر'ى خنديده كفت :

- باز من ملامت هستثو؟ ريشكى كناه ديكر انرا بالاى من


 ما آمله بودند و زنهاى مارا جلب مينهودند! ميكو يند:
 شها زنكها فكر درورا كرده از كناه نـيترسيديل... به اين

 او واقعاً عذابديله كيبر استى، تهام زندكى با با هر: كسى

 حتى چوب دسشتشردا بلند كرد و ميخواست است بز ند اند خوب شد
 حاللا غوزه ميبود. دز أين وقت زنكهائى ما مثلى كها خار در



 اوسيترون ريشسنيلد موفق به جار و جنجال شدم . استعدادم قابل قدر است. اوسيتروف اخطار داده كفت:
 نميشوى اين استعدادرا از همسايه قرض بكيرى. تو از
\% زام يكى از زنان مقدسى بود كه لقب عذابديده داشت
 ميساختند مردم آنرا خلاصه ساخته لو شكا ميكفتند (مترجم).

خوردى مثل خروس جنكى با هر كس دست و هنجه نرم ميكنى. سخن مرا خ خوب بيادت :كير كه تاج خروس جنكى أما اوستين كويا هيتع سخن أورا نشنيلم. او با جشهان
 داد:

- امروز ما از درك مبلغين طالعمند هستيم: هم هياده ريش ما مى آيند و هم سو اره ميتازند.... أكر راه آهن بها نزديك ميبود در ريل هم هيرسيدند! اها رئيس، تو تو تبليغ واقعىرا بايد از بزركتر و چیالاكتر هستند و بيشتر از تو تجر:ه آنها آرام صححبت ميكنند، با مهربانى و نزاكت همه جانبه جلب ميكنند. به همين خاطر هم آنها هيحو مكر تو جطور عمل ميكني؟ هنوز به ستان لإرسيده توام راه دشترا غالمغالت ميكيرد: "هرا كار نميكثيد؟!" در زمان حاضر كى با مردم پنين پیشیآمل ميكند؟ مردم خو در زمان حكومت شوروى غرورشانر أ از صندوقها كشيدند و وقتى بالايش غالمغال ميكنند خوشش نميآيد. خالاصه اينكه آنها ميج نوع زورآورىزا دوست ندارند رئيس! بلى، ضنماً
 كازآكها بسيار غر نميزدند، ميترسيدند ريشسفيندهارا آزرده نسازند. حالا وقتى رسيده است كها تو و ناكولنوف
 سابقهرا بايد ترك كفتر... تو فكر ميكنى كه اكر مع متدل نميشدى من امروز صورت نى! مكى تو كمى خوددار شدى، غضضب را به مهر بانى
 عاققلانه صحبت كردى و اينه من سر ایا در پيشس رويت آماده و تيار! بدون هيتج مطلبى از من هر كپ اله ميخو اههى خو اهش كن، من موافق هستم همر قطعهبازي كنم هم علف جمع كنمر. داويدوف صحبيت اوستينرا دقيق شنيده نسبت بخود "احساس تلخ عدم زضايت و ثاثر عميق نهود. هعلوم است
 بجانب بود. اقالا بخاطرى حق بجانب بود كه بر أى داويدوف لازم نبود با رسيدن بها كروه توضيحاترا از غالمغال و

 حطور أتفاق افتاد كه او خوددارى/شرأ از از دست دود داويدوف بدون فريب شخص خود، هجبور بود نزد خر خود أعتراف نمايد كه بدون آنكه خودش هتوجه آن باشد طرز برخورد با مردمرا از ناكو لنوف اقتباس نمود و طوريكه در اين مورد رزميو تنوف ميكفت بى لكام شدهاست ور اينهم نتيجه: براى او مشوروه تمسخر آميز ميدهند تا تا بيرز نكهارا




 كرد و نزديك بود از شالق كار بكيرد. در يك لك لحظه ناپيز


 زندكىاش ميبود! داويدوف صرف با فكر أينكه هر كاه بموق بالاى خود

 يبدا نمو د....


 جنّل دالّل
 بر ای او آنقدر هناسب هم نبود برعدم خوددارىاش اعتر اف

نما يد. اما او در خود مردأنكى آنر ا يافت تا با وجود مقاومت درونىاش بكويد:
تو حق بِجانب هستى أوستين! لاكن برايم رنجآور بود كه
 كي نزدى. ما البته هيتوانستيم بدون جنجال هم به نتيجه برسيم. خوب، در اين باره كافى است! برو و تيزدوترين
 عناسب ديكررا به اين كادى بسته كن.
 - ميروى زنهارا كير كنى؟

- درست است كوشش ميكنم زنهارا همم معتقد بسازم كه امروز كار كنثند
- آيا آنها از تو تابعيت هيكنند؟
 - خوب خدا و مادر عيسى كمكت كند! بشنو دئيس، مرا هم همر اهت بكير! آ؟ داويدوف بدون هيجر تزلزلى مو افق شد. اوستين لـختند زد و لبهايشرا كهاز كرمى كفيلده
بودند جمع نموده كفت:
خود ميكيرم!
داوويدوف با تحير به اوستين نكريست: -
آن يك خاموشانه و بدون عجله به طرف غرفه رفه رفت و از زير كوت بالاپوشهاى تریالى شلاق طويل و جديدرا كه در آخر دستهاش يوپث فيشنىى داشت بيرون كشبيد. - اينهم معاونم است. خوبش استو است كه اندازه ندارد! همينكه اشيلاق ميكند فورآ هم معتقد ميسازد و مهم به مقصل ميرساند. فرق نميكند كه من حیه دست هستم!
زنهارا بانوك أنششت هم غرض بكيرى. أما اين معاونترا به تختهشپت خودت باكمال ميل امتحان ميكردم!
اما اوستين چششها نشرا تهسخر آميز نيمه بست: - بابه ميخو اسرت بر أى مزهدهنش لاكن سارم چیكهرا خورد.... من خون هعيوب جنكى داخلى امتياز دارم مكر زنها از شلاقكارى فقا فقط ميشوند، از تجربه زن خود ميدانم.
 ننرشانرا طوريكه لازم است ميدمبانم، متباقى مثل بالد در بك لحظه در أرابه بالا ميشو ند!

 ششته رفت. يشت او نيّايف و كازاكهاى ديكر عجله كردند. فقط اوسيتروف باقى ماند.
داويدوف يرسبيد:
- اوسيتروف تو چرا براى درو نميروى؟
 بكو يب. اجِازه است؟ -
اوسيتروف خواهش كرده كفت:
- تو بالاى اين احمق قهر نشو بهِ لحاظ خدا! وقتى

تسهه زير دمش قرار ميگيرد پاكـ ديوا انه ميشود. اهـا داويدوف سخن اورا قطع نمود:

- او به هيحصورت احمق نه بِلكه دشهن آشكار زند آنى كلخوز است! با چنين عناصر ما مبارزه كردمايم و بير حمانها مبارزه خو اهيم نهود!
اوسيتروف با تعجب صدا كرد:
 غضب ميشود أز خود ميبر آيـ و بس! من اورا از از خوردى الا هيشناسبم و تا جائى كه بخاطر دارم هميشه بالاى دو انكشت

أيستاده أست. أين رذيلرا تا قبل از انقلاب ريش سفيندهاى ما بخاطر خودسرى و سر كشمىاش بى اشساب شلاق ميزدند.

 عقبكاهشرا يك هفته بيرون كشبيده ميكشت و باز شروع ميكرد، هيتج كسرا آرام نميکذاشت، در هر كس نو اقصى



 هيديدى! كلبهاش يك بغله شده و و حا والا و يك ساء ميشوود، تصام دأرائىاش يك كا كاوك و يك جوره كوسفنـلاك لاغر. هيحچاه دز قالاده و در جيب ديكرش شیش در زنجير تمام ثروتشر أ تشكيل ميدهند! برعالاوه زنش ناجور، اطفال زياد، بيحار مى عذابش كرده.... شايد به همهين خاطرهم بالآى همه دندأن تيز ميكند و تو ميكوئى دشمن استِ. او كپدهن و وراج است نه دشهن.

- او خو خو يشماوندت نيست؟ هرا تو از او ششتيبانى ميكنى؟
خو اهرزادهام است.
- به همين خاطِر كوشش دارى؟
- 




 سايبيريا ميرسد، آنوقت از رششيهانى آرنجترا خواهى كرفت مكر نا وقت خواهد بود! اله الما او بجو ابم



الينَ چنیين احمقى اصصال> ارزش صصحبت و درد سر
 است اها در پنينروزكارى يتيم ساختنشان بسيار آسان

است...
داويدوف چششمهايشرا بست و دير به فـك رفكر رفت.
 خودرا بياد آورد؟ اسيتروف تكرار نمود:

- بخاطر كپهاى احمقانه او بالايش قهر نشو .


آهسته و جدا جدا به سخنز آغاز كرد:
نميكيرم، بكذار أو در كلخوز به اندازه أمكانش كار كار كند


 جدا ميكنيم. فهميدى؟ اما تو از طرف من من انهانى برايش
 بسازد و مردمرا
 أين من آرزو ندارم همراهش مز اح كنم اهم همينطور برايش
 أسيتروف دز دبرابر داويدوف تعظيم نموده كفتا - از سخن نيكت تشعر رفيق داويدوف! آن آنم تششكر كه عليه اوستين در دلت كينه نميكيرى.
اما داويدوف بصورت غيرن غيرنتظره غخصب شد:
 مقدس نیسشتم! تعظيم بكارم نيست و بدون اين هم هيزى كه كفتم انجام ميدهم!
اسيتروف با متانت جو اب داد:


كردى تعظيم هم ميكنى.
rra

- خوب، بس است إيرمرد، تو اينرا برايم بكو : چو चها نفرشان مكتب ميرو ند؟ - در زمستان هر طورى است بالاى داش بـ بـر
 تابستان جل و جندهشانرا تكان داد داده اينطرف و وا آنطرف ميدوند. يكان هيزى أز اهو ال مصادره شله كو لاكها برأيشان
 بحهوكك آخرشرا از مكتب كشيلد: نه لباس


مثل جتها كالاى جنده داشته باشدا ...
داويدوف پشیت كردتشرا شديد بخاريدن شروع كر كرد و
دفعتاً پشتشر ا طرف اسِيتروف كشُشتا نده كفت:
-
آوازش كر و ناخوش آيند بود... اسيتروف به اندأم كي شده دأويدوف دقيق نكريست و يكبار ديكر تعظيم نموده آهسته بطرف درون كرو ها رفت داويدوَت كمى آرام شلد و دير به تعقيب اسيتروف كه دور شده ميرفت نكريسته فنك كرد هردمان عجيبى هستند! بكير و روشن كز كن كه اين اوستين جه رقم آدمى است. آيا دشهن برهنه إيا اينكه زباندراز




 ميكنم، فاكت! " فكرشرا اوستين برهم زده أو يورتهه اسبپ دومرا هم از قيخنهاش كرفته ميكشبيلد. بيا كه دز ارابه ديكر بسته كنيم. در صورتيكه اكر زنها

براى بر كشت موافق شو ند بالاى كراپیی هم انقدر تكان
داويدوف كفت:
-
 حور تيكه شانس بياورد كادى به جه دردش خو اهه خورد.

*     *         * 

آنها بعل از
 نشـيب طرف مقابل فرورفتكى بارو بالا ميشدند ديدند. اوستين خودرا با داويدوف بر ابر ساخت - خوب رئيس، از زمين محكم بكير! حالا زنها قيامت دومرا بالايت جور ميكنند! .. داويدوف قيضنهرا تكان داده اسهيارا تازاند
زندمدلانه جو اب كفت:

- كور كفت "ميبينيم!"
- نميترسى؟
- أز .
اوستين لبخند اسسرارآميزى زده هرسيد: - أكر من به آنها كمك كنم؟ آ

 اوستين باز يرسيد اما ايثبار لبخند نميزد:
 داويدوف با قاطعيت اسبهايشرا ايستاده كرد، از
 راست كرتى خود فرو برده تفنگحه - تحفه نيستير ينكو را كشيد و روى زانوى اوستين كذاشت. - اين بازيحهرا بكير و هر قها دورتر ینهانش كن.

اكر تو تصدادفاً با زنها يكجا شوى ميتر سمب كه طاقت اين اغوارا نخو اهم, آورد و اول كلهترا غارغار نكنمّ. او به آسانى دسته شالق را از دست عرقیر اوستين كشيد و با قلاج وسيع دور در بغل راه كذار داد و كفت: قهحينترا خوب نشانى كن. در باز كشت حتـاً ميكيريمش، فاكت! و تفنكجهرا وقتى به ستان بر كشتيم برايم بده. بدوان!
داويدوف زنهارا كير كرد، أز تهلويشان چابكانه
 اسيهارا
 - سلامعليكم زنكهاى زيبا! جسورترين آنها به نهايندكى از همه زنها جواب داد: - اكر اور هزاح نميكنى سلامر. داويدوف از كزإي خيز زید، كلاه پيكشرا كشيد و سرشرا یايان نموده تعظيم كرد: بكار بركرديد. مردهاى شما مرا نزدتان فرستادهاند. آنها دزو ميكننـد.
زن سالخوردهاى با خهره سرخ، عرقآلود و براقش با لهجه شديد نعره زد: داويدوف كلاه كلو لهشدهأش را با هردو دست به سينـه فشرده كفت:
لاكن حالا وقتش نيست. ببينيد - ابرها هيدا ميشا ميرند اها در دروكاه شها يك كوت علف هم نيستا علا علف خور از بين ميرود! همهلاش كنده ميشود! و اكر علف از بين برود هواشى هم در زمستان از بين ميروند. شما اينرا خوبتر از من ميدانيد!
دخترك جو ان تمسخر آميز پرسيد:

- تو ابرهارا در كجا ديدى؟ آسهان مثل اينست كه كو ئى شسته شـده باشد!
به هر صورت داويدوف براى خود راه پيدا كرد: موردى ندارد. عنقريب حتماً باران ميشود! بريم زنكهاى عزيز، در يكشنبه آينده براى عبادت برويد. براي
 بنشينيد عزيز كهايم ورنه كار كار معطل نميكندند داويدوف زنكهاى كلخوزى خودرا بدون اينكه كلمات ههربانانه را دريغ كرده باشد معتقد ميساخت ور آنها
 رسس يس پرداختند. در همين وقت بكلى بصورت غير منتظره اوستين بكمك داويدوف رسيد: او خاموشانه از يشت سر نزديك زن فربه و قدبلند نيحايف آمد، در يك لحظه "وىرا سردست بلند كرد و بدون هيت توجهى بر ضر باتى كه زن
 و با احتياط در يشپت آن كذاشتش. زنها با خنـه و جيخ و و فرياد به هر طرف كريختنـن اوستين چششها نشرا به صورت وحشتناك دوراك داده
با تهام نيرو نعره زد:
- خودتان بالا شويد ورنه اينه قمخينرا كرفتم! - و
 غرضتان ندأرم، شيطا نهاى دم دراز! زن نيچايف بالاى كراپیى قدراست ايستاده شال خورد خودرا كه از سرش افتاده بود درست كرده صصدا نمود:
 باشش؟ ببينّند كه چیه احتر امى در برابر ما شده: خود رئيس چشـت ما آمله استه!
زنها از سه طرف نزديك شدند و يكديكررا تيله تيله

 دو پيرزن باقى ماندند.

مادر كلان اتمانچحكوف داويدوف را مورد نگاه تنفر آميز خود قرار داده پبرسيد: بی بیا؟ مكر داويدوف تهام ادب و تزاكت سابق خود را، ادب و نزاكت يك عسكر دريائىرا بكمك طلبيل، تعظيم كرد و و
 هخصوص بر ای شها بنشـينيد و بسالامتى كامل برا برای عبادت برويد. اوستين ميخائيلويريج شمارا ميرساند. او او مار منتظر ميباشد تا عبادت پيشبين خلاص شود و بعلد شمارا تا دهكده ميرساند هر دقيقه بسيار ارزش داشت و لازم نيود منتظر

 مقاومت مينمود اما از
 نشاندند وُ اوستين قيضنهمارا صاف كرده آهسته، بسيار آهسته كفت:
-
 بنام فاميلىاش ياد كرد. داويدوف أين مطلب را پيشش خور
 هيجاناتى كه از سر كنشتانده بود بالايش تاثير نمود و خواب بيحارْاش سا ختته بود.

1£
اكافون دوبسوفُ به اطاق كار ساده داويدوف درآمد ر كفت: - امسال علف خوبى روئيده است! در صورتيكه اكر باران كار مارا مردار نكند و در خشكى موفق به درو آن

شويم－در علف غزق خواهيم شد！－و با حستكى و اخ ．و اوخ ثير انه بالاى درازیو كى نش
 آفتا بخورددى رنكشرا از دست داده بود

 خطاب به داويدوف، محاسب و يا كوف لو كيت كه پشت ميز وى نشسته بودند كغت：
－سلامت باشى رئيس؛ و شها موشهاى دفتر هم ．سـامت باشيد！
محاسبب هك زده كفت：
－دوبسوف درورك آمد！بطرف اين كاكا دقيق ببينيد رفيق داويدوف！آيا تو هم دروكر هستى ：حوبسوف؟
دوبسوف ديدههايرنا
．محاسب ميخ كوب ساخته يرسيد：
－
－هر كسى كه ميخو أهى مكل دروكر نيستى． －
－حتى كفتنش هناسب نيست كه تو كی هستى ．． دوبسوف اخم كشيد، مغموم شد و به اين خاطر خلمر سياهش كو ئى تاريكتر كشت．او با بـيحوصلکى آشكار كنت
－
 ．من به كردنت آهسته مينو ازم فوراً سركپ میآنى！ هحاسب با أطهينان كفت：
－تو جت وأقعى هستیى！
－خطور هن جت هستم؟ چرا－جت؟
－
－ باشد．تو هم نيت بد خودرا ！باى من توضيح بده．

هحاسب عينكها يشرا كشيد و پشت كوش خودرا با ثنسسل خارانده كفت：
－تو غضب نشبو دوبسوف، تو سخنان مرا درك كن كن． دروكر ها سر زمهين كار ميكنند، ههينطور استئ أها جتها
 كذاشته شده باشد دزدى ميكنتد．．．．تو هم همينطور：تو آثرا به دهكده آملى؟ بر ای دزی دزی خو نيآمدى؟ يعنى هيخو أهى چیزى كدالئي كني، من درست ميكو يب؟ دوبسوف با دودلى كفت ：
－آها،
 كدام كارى نهيتو انم ：يما يم؟ تو مرا هنع ميكنى يا جطور موش عينكى؟
داويدوف لبخند زده هرسيد： － أما دوبسوف تظاهر＂نمود كه كوئى سوا عاشد．او اطاق نيهه تاريكرا دقيق از كظر كذشتاند، آه حسودانه كشيد： － خرش اطاق همراه آب سرد آبپاشى شله، خاموشى، روشنى

 كرفته از صبح تا شام بدنت را ميسوزأند، روز خرمكس نيششرا تا خو نت فرو ميبرد، هر مكس مردار مثل زن شله بجانت ميحسِّد و شام



 زذد، وحشتنالك و نولش كمتر از ينتج سانتيمتر نيستا

 اين توتيب ها از دست هر رقم
 ياكو ف لو كيه تمسشخر نمو ده به و جل آملد:

عنقر يب از بإبهو ك
دوسـون غر زد:






داو يلـوف صصحبششىرا قطع نهود:
-

... ! مادر؟
-
 ه
 اما دستا نمـيا ,
 علi بيحا تلف ميشودا داويلدوف محتاطانه هوسيـه:
-
بلـ0

دوبسوف آه اندوهناكى كشيلده بطرف داويدوف نگاه
 نموده براى آخرين بار آه كشبيد و كفت:
 نمّيكند... من اينطور دزك ميكنم

 -

روز بالاى أسِهـاى بيکانه خجالت آور نيست؟

 لبختدشرا كرفت. اسمبپ ليوبيشکينرا از
 از جتها ديده ميشود: تو هم كدائى
 دوبسوف رويشرا كشتاند و با تنفر تف انداخته كفت: - أينها هم اسي شدند!اين لاغرمستها خودشان در كروه ما پيدا شدند، هيحكس آنهارا نه ربوده. ديكر اينكه آنها در صور تيكه متعلق بِّه كلخوز ما هستنـد حطور ميتو آنـند
?
-
 دروكرىات باز نمودند؟
دوبسوف خثنديده كغت: - صاحبان خوبى دأرند! دز محل خود دو شبانه روز تُميتوانستند اسيهارا پيدأ كنند!آيا اينها هم اخم اختياردأر شده ميتو انند؟ مردمان پريشانخاطر ملستند نه اختياردار!
 ليوبيثشين آشتى كردمايم. به ابين توتيب لازم نيست

كهایى كهنه را ياد آورى كنيد. مكر من هم در اينتجا ششت كمك نه بلكه بخاطر كار مهمى آمدهام.م آيا آر كار كار بسيار
 كنم؟ اكر شـا كمك نكنيد ما بدون آنهم با نيروى خود موفق
 فورار جت ماند. فكر ميكنم اين عادلانه نيستا ما ما تنها در



 داويدوف تو اورا برأى يك هفته به كروه من بده. من أورا

 است كه در طول تمام زندكى أقلا يك بار عينكها يش همر اه عرق شسته شو ند!
صحبت شوخیى آميز امكان دانشت به جنحال جدى انى مبدل كردد اما داويدوف با شموال عجولانه از آن جلو جيرى بعمل آورد:

- تو ت جه

 خالاصه أينكه من سنه درخواستي آوردمام، البته كه هر سش

 درخو استى هـاي خودرا يك رقيم نوشته كرديم.
 روحيه مفتخخورىاش با جدىترين وجهى مورد اخون اخطار قرار
 كرفته پرسيد:
- 

دوبسوف بدون اينّكه متوجه سو ال او شده باشد ادامه داد:

- آنهارا تا جائيكه من ميدانم بايد يّيش ناكولنوف
 تصنيّم كرفتم اين كاغذهارا برأىتو بدهمر. آنهارا خو

همر اه خود نهيبرم!
دأويدوف با بیصمبرى باز چرسيد : قيافه دوبسوف جدى شوخى و مزاح باقى نهاندهو

 هيحان دزونيأشرا فرونشاند و با دقت به انتخاب كا كا پرداخت و كفت: - ما، داوطلبان اين كار سه نفر هستيم و ما هم همه

 دير شبانه به هر رقم فكر ميكرديم، راجع به هر چا جيز بين خود كنتكو و جنحال هيكرديم. اما به اتفاقآرا فيصل
 و انتقادر ا بالاى يكديكر شروع ميكنيم. مكر يكديكررا بهر حورت :راى حزب مفيد شناختيم و حالا هر رقمى كا ها شها
 يبوسته بالاى اين موضنوع فشار ميآورد كه خودش بحيث عسكرسفيد خدمت كرده است، اها اما برايش ميكو ئيمّ : "آر


 فائق آمده و تو بدرد حزب ميخورى". آن ديكرى ميكفت كا

 شخصىى اش رد كرده :وده. مكل خالا او خودش ميكو يد: " ادر اينجا بِّه هأى كولا كها دست به سالح ميز نند و ميخو اهند همه

$$
r \_V
$$

هيزرا به شكل سـابق بركردانند. از دلو جان تمام دريغ و و
 حيواناتم رد ميكنم و به حزبب نامنويس ميدهمر. ميخو اهم
 از قدرت شوراها مبا مبارزه كنم"". من هم پنیين عقيلده دارم و




 زو شتهاأيم حقيقت است.
 كرده بود باز همراه كف دست خود پاك الك نمود. او خودرا
 درخو أستى هارا" " احتياط كشـيد. تمام اين مطلب چنان غير متنتظره بود كه يك دقيقه
 كا كالم الم
 دادند:

 باكوف لو كيج نتوانست لبخند اخمو و نفرت انگيزش ينهان نمايد و رويش را كشتاند اما دا داويدوف با لبخند

 دوبسوف لاى دوز كتابحه مكتبى را كه در آنها با حروف بز بز نوشته شاه بود بر أى داويدوف داد داو يدوف با لهـجه ز نكدارى يرسيد:

- درخو استى هارا كى نوشته كرده است؟

 هيجان نهانى كفت: - اين يك عمل بسيار تكان دهنده هم بر أى شها رفيق


 ناكولنوف ميدهم و حاللا تو به كروه برو و رفقارا بيشيبين


 كنيد، به ساعت معين حاضر باشي باشيد. خلاصه اينكه تو در

 بكويم. غير از كراپیى كدام وسيله ديكرى در ستان شها

است؟
-

 كالاى


 بصورت "آشكار هيجانى :ود. اما "بعدتر دفعتاً هراسان : يرسيد:
-سر كين ميتوان انتقال داد لاكّن براى مردم در روز بالای الاى آن سفر كردن شرم است، تنها در تار تاريكي شب اينكار امكان دأرد. سر ایپ زده و ز زخمى است، من فكى ميكنم سن

و سالش بو ابر من است. اما كاندرات ميكويد كازاكهاى انى دهوكده ما آنرا در نواحى مسكو از پيش ناپيليون كرفته

بودند....
داويدوف با قاطعيت اظهار داشت:

- بلرد نميخورد! بابهشو كروا در
 زندكى يك مز تبه اتفاق مى افتلـ. او ميخو است شهو ليت مردمى را كه دوستشان داشت


 به طرفن ياكوف لوكيج

بالاخره كغت:
تا مثل تعمير نو معلوم شود. اطرافشرا جارو

 صـافى كنيلد، چتاصهارا نمائيد، خلاصه اينكه نظم و تر"تيب كاملرا برا برقرار بسازيد!
ياكو ف لوكيت يرسيد:

- اكر مردم آنقدر زياد باشند كه همهشان در مكتب جاى نشو ند آنو قت شِّور خو آهد شد؟ داويدوف بفكر رفت و بجاى جواب آرام و آرزومندانه كفت:
- 

 اطفال و نو جوان هارا به مجلس نكاريد، آنو قت همه جاي ميشو ند. مكر مكتبرا بهر صورت بـر بايد شكل ... چطور بكو يث، شكل جشنـى بدهيلـ!
دوبسوف قبل از بر آمدن سوال نهود:
 تضمين خو اهد كرد؟

داويدوف دستشرا محكم فشرد و لبخند زد:


 بكو و خو اهش كن تا علفرا بو قت درو كننـد و يس از در درو دز روى زمين بسيار خشك نشود. ميتوانيم نسبت بـ كروه دوم مطمئن با شيه؟ دوبسوف با جديت غير معهولى جو اب داد: تعظيم كرده بر آمه.

صبح وقت روز بعد صاحبخانه داويدوفـرا بيدار تهوده برأيش كشت
-


 ميخنديد. اما داويدوف كه خوابِآلود بود فوراً نفهميد موپّوع چییست. او سرش را از بالشت با كالات زبانوبيتفاوتى پر سيد: -است و فكر ميكنم پشت كمكا آمله أست.... داويدوف بالاخره مفهوم كفته صاحبخانهرا درك
 كفشكن روى خودرا إِا آب ناخوش شآيند و كرم كه در طول شب سرد نشـاه بود آبكش كرد و به صفه بر بر آمل. اوستين در پته پإيان زينه ايستاده
 جوانى كه از تاخت و دوش به تهيج آملهه بود تكان ميداد. ییر اهن چیيت آبياش كه آفتاب خورده بود و معلوم نبود اين
, شازهه

 داويدوف نز صنه ها هايان آمد
فر أهو ش كرده زود يرسيد:
-
اوستين با صداي جر نعره زد:

- غارت رفيق دأويدوف! غارت، دزدى! آيا آنها
 ايستاد باش لعنت خدا برسرت! - اوستين باز دست خودرا بالای اسپ كه نزديك بود سرپا يشى لغت كند با عصبانيت تكان دأد. داو يدوف خو اهش نمود: -

 هغتخورهارا بز ند! بشنو
 دزدانه به كالينوف أوكول به زمهين ما آمدند و بيش از سـى كوت علف مارا بردند, در شفقداغ ميبينم: آنها بالاى دو كر إيى آخر علف آهلى و واقعى خودمارا بار ميكننـل و


 بار ميكنيد؟!" يكى از آنها كه سر كرأخى نزد خنده هيكند رذيل و ميكويد: „از شها بود، حالا از ما شا شد. در
 باشد؟ جشهمهايت بر آمده نـيبينى كه پا پايه حدودى ايستاده است؟؟" او ميكويد: "تو خودت جشـهه يترا باز كن و بيبن كه پإيه در پشت سرت ايستاده است. اين زمين أز سالهایى قديم از ماست، از " دهكده توبيانسكوى است.

نكهبان تان كه تنبل ثشديد و برأى ما علف درو




 اين وقت سهنفر ديكرشان آمدند. يكى ديكررا هم مجبور



 يشير اهنمرا بكللى





 هماينطور سياه و كبود يششى زن خود برخو اهلد كشت كه من حالا هستم.
دأويدوف اوستينزا ابه آغوش كشيلده خنديد: داغها هم تا عروستى جور ميشو ند. أوستين با تمسخر كفت: - تا عروس أـى تو؟ - تا اولين عروس

 چوخون استه" .
 عزيزم
 ror

اسخت! شیى خود. اين خو فاكت صاف و ساده و تكان دهنـه
اها اوستين خفه شد و خودرا كنار كرفت: -



 هستقيهاً به دهكايه ما با برسانند، اين كار عادلانه خور اهو اهد





 اكر ميرسيلدم نميعناشتند به زمهين بيافتم! همينطور مرا

 أوستيز خو است باز لـو چملك ساخت و دستششرا تكان داد. ا -






 تخته شششت


 $16^{*}$
ros

ميدود، نيهخيز ميشود و دندانهايش از خوددارى و حوصله
 برو زود نان بخور و من تا آنوقت كدام اسيرا برايت پيدا

 چششم شان نز نم. ما علف حياتى خودرا برأى أين مفتخورها نميخو أهيم ببخشيم! اوستين فكر كرد مسئله سفر به توبيانسكوى فيصله شلدهاست و مالديانرا به كان اره حويلى اداره رهبرى روان شد. داويدوف فكركرد: ״بايد
 دستور او برده باشند جنجال همراهش حتمى استم. او مثل خر شق است، بهر صورت رفتن حتمى استه، داويدوف يك جام شير تازهرا به عجله نوشيد. وقتى توته نان قاقرا تا آخر ميجويد ديد كها اوستين سورار بر اسشك كرند ناكولنوف بطرف دروازه حويلى تاخته آمد


## 10

آنها فقط حند مرتد مر محدود در كميته ناحيه با هم ملاقى شده بودند و بيشتر يكديكررا به اساس شني شنيدى


 دنيپرويتروفسك كلخوز بِحيث دوست سا بق جنَيرفته كفت:
(متش** يكى از شهرهاى صنعتى در جمهوريت اوكرانين شوروى
(مترجم).

- آ-ا-ا، رفيق عزيز داويدوف! عسكرك بار بهيره
 آورده است؟؟ بكنر، بنشين، مهومان عزيزم باش! در ههره كشاده و خالخالى پوليا نيتسا لبخند ساختّى
 خوشمحضرى تصنعى ميلرخششيل. كشاده روئى و مهربانى بى اجد او داويدوفرا هشيار و محتاط ساخت إو او با اداى
 اطر افشرا نكريست.
 داشت: اطاق وسيع از كلهاى كردآلود در كلدانهاى بزرى
 קو


 سرش شده، عكسهای تايهئى سبك و بیمحتوى آويزان بودند. در آنها پِذيرش مذهب عيسوى در كيف، محاصره

 ترسيم شده بود.
بالاى ميز رئيس عكس زرد شده ستالين آويزان بود و در ديوار مقابل آن منظره رنكا ركلام فابريكه نتخابى (هوروزووان) كه مكسها خالخالىاش ساختّه بودند جلب جان توجه
 شاخهاى كاو وحشىىرا با غنحهِاى از ثنخ تابيله است وت و يك دستش حيوانْرا كه روى دو پاى پیشين ميخو اهد پيش
* 191 مجله هفتهوار تدبير منزل تا سال ميشل
(مترجم)•
 توريادور مينامند (مترجم).

بتازد محكم كرفته و دست ديكرشرا با بـى اعتنائى برشمشير تكيه داده است. كنار پایى توريادور كليله عظيم ثنخ سفيد كه نصفش باز بود افتاده و تكت الصاق آن به وضاحت معلوم ميشد.
وضع ظاهرى اططاقترا صندوق بسيار بزركى كه از الومينيوم سفيد پوشيده شده بود و در كننج اطاق اق قرار داشت تكميل مينهود. اين صندوت اغلبكمان جاى المارى
 صندوق اسناد درجه اول از نظر اهميتشان كذاشته شدهاند
 عظهت صندوق متناسب بود در آن بنظر ميخورد. داويدوف أطاق كار زوليالنيتسارا زود از

 - قر اريكه ميبينى من دز آمايش ورفاه
 سـبق آن، كولاك كذاشته بود. تنها هِّر كت با لحاف ون و بالششتهأى هررا دستور دادم به اطاق خاق خدمه بكذارند، أما :صورت عموم رفاه و زيبائى أطاقيا حفظ كردمام، در نظر


 احساس نما يند، مثل خانه. من درست ميكو يم؟؟
 اندأخت و فوراً موضوعرا طرح نمود:

- من همر اهت صصحبت ناخوشآيند دارم، همسايه.
 چچينهاى كوشتى جلدش غرق شدند. آنها چون كوهك ذغال سيأه از آنجا ميدرخشيدند، ابروْهاي غلو و سـياهش بلند رفتند. او يرسيد أنيا هيتواند وجود داشته باشد؟ تو مرا هراسشان ميسازى


 من :

 بو ليا نيتشـا مثل سـابت شاهل حسن نيت و غير قابل نفوذ :ود




هوه


- امشب علف مارا به اسناس دستور تو . بردالند؟ ابروهاى يو لیانيتسا بِالاتر رفتنـن :
- 
- 

ا - اولين
 ك

 آنها
 داويدوو تأثرشرا شینهان كرده آر ام كفت -

 .
-
داويلدوف هيحانى شده صدا كرد:
. يكى از او لين ديلو
-
 ميكنم: تو راجع به كدام علف صحبت ميكنى؟ -
 دزدى كردهايد، فاكت!
 الين خوشبختى حل كرديد و كف دستهايش را با با سر و صـدا به رانهاى خود نو اخته خ خنده قهته سبر دأد و كفت - تو از همين جا هم شروع ميكردى رفيق! ورنه تنها

 دزو كرديد. ما اين علفـر أ به اساس كا كاملا قانو نى كرفتيم. فهـهيدى رفيق؟ است يس حر أ آن ا شن شب دزدانه برديد؟ - اين كار مر بوط سركّ انوه أست. كار براى حيو انات و همحنّان برای مردم شب بهتر است است هوا سردتر أست

 روشن كار كردن نسبت به روز در كرمى :هراتب آسانتر

داويدوف نيشخند زد:
-- مكر هيدانى، در شب ثاريك مهم قاشق راه دهنرا مييابي

- مخصوصصاً اكر قاشق دلمه بيكانه باشد.... - تو اين كپهارأ بكذار رفيق! در نظر دار داشته باش
 "
 در نظر داشته باش!

حشیمهاى داويدوف درخشبيدند اما او بازهم با خوددأرى كفت:
 دزوغين، بيا كه بالای موضوع كپ بز نيمب. تو خبر دارى كه
 دو طرف فروروفتكى انتقال داده شدهاند؟ كانـو الخوزىهاى شر أفتهند تو آنهارا انتقال دال دأده خط سر مرحدرا مستقيم
 كردند. تو اينرا اميدانى؟ - رفيق تو أينر أز كجا فهميدى؟ سوظن تو، در نظر
 دأويدوف بیى اراده خروشيد و كفتار پو!يا نيتس ارا قطع نمود:

- يٌركوئى و اكت كافيستا تو مرا ماليخوليا فكر
 اينّجا درأم ساختلهأى و اكت نجا وقتى اينطرف مى آملم در راه خام خودم به كالينووى اوكي

 فاكت! و تو در برابر اين فاكت هيتح چارهاى ندأزى.
 هستم، مرأ بادستهاى خالى بكير أها... قبل از آنكه با بكيرى دسمةانت را قير جزنا! دستهايترا خو بتر قير جزن رفيق، ورنه من، در نظر داشته باشش كه مثل ماهى خودرا خطا ميلهم ....
 خودسرانه نام دارد و جو اب آنرا تو خوأهى دأهـ "و !ليا نيتسا!
أين، رفيق، تاكيد تنها لفظى تو أمـت و بسى. و هـمچنان ااينكه علف نشانى شده نيسـتـ. -
 سرزنشآميز جنبا نيد:
 هر چپه ميخواهى بكلو اما من باور نـيكنم كه كسى توانسته
 - - پس تو برو و خودت تفتيش كن. نقش علائم خو



 هردوى ما يكجا آنجا برويم. هوا افق هیشتى؟ نى ني رفيق يوليانيتسا تو از پيش من شور خورده نميتوأنى! خوب،

داويدوف خاموشانه سكرت ميكشيد و در انتظار جواب


 ميكردند. داويدوف از لاى بر كهانى سبز كا روى صفه برآملهوبود ديد. اين زن فوقالع العاده و قبل از وقت فربه شده اما هنوز مثم زيبا أست و دامناك كهنها

 در طول سّرك به چچيزى زكاه ميكرد و دفعتاً بشور آمهه با آوأز حرحرى زاخوشا آيند صدا كرد:
 كاو از كله بر آمده است؟

 سس بر آمله بودند و باد ميجنبانيلشان، نگاه كرد و بنابه عات زامهلومى لبها يشرا چپو شيلده آه كشبيد و كفت: خدمه در همين جا دا در عهارت أداره رهبرى زند آدكى


بسيار غالمغالى است و به هيج صورت نميتوأنم اين
 ضرورتى ندارم به مزرعه بروم، داويدوف. تو در آنجا بودى، ديدى و كافيست. خلص بر نميكردانم! موضوع جنجالى است : تقستيهات اراضىى در

 نيست.
-
-
حدود آن هطلبيست عليحلده لاكن علفرا درو كرديم و متعلق به ما است


 قراز

 زبان اوكرائينى كفت:
جو اب من برايت! حالا خڭّا حافظت، من ذار دارم. صحتمند باشى!
داويدوف متبسم شد:

- طورى كه من ميبينم تو حريف عجيبى هستى .
 بازارى جرئترا
 مذعى العموم بآلايت شكايت كنم؟
 داد:
اد -

ميخو اهى بر اى مدعى العموم، ميخو أهى بها كميته ناميه لاكن علفرا برايت بر نميكردأنم و زمينرأ هم نميدهم. اينر الخوب در نظر داشته باش بيش أز اين حرفى در هيتج مورد باقى نمانده بود و داويدوف برخاستـ غرق در فكر به طرف صاحبخانه نكريست و كفت:

- من بطرف تو تكار تواه ميكنم رفيق پوليا نيتسا و تعجب
 زودى تا كوش در خوردهمالكى غرق شا شدهأى؟ تو در اول !أى من لاف اثاثيه كولاكىرا زده كفتى وضع ظاهرى اين

 فاكت! تو خودت همث در ظرف شش ماه ماه از خنين روحيهاى برخوردار شدهاى! هر كاه تو بيست سال قبل تولد ميشدىى حتهاً از تو كولاك واقعى ساخته ميشد، أينرا برأيت بـ اساس فاكت ميكويم!
 خرددزا كه شديد برق ميزدند در ميان درزهاى جلدش فرو برده كفت:
نى مكر در نظل دأشته باش كه أز تو اكو هاپ نی یس يقينا ملازم كليسا ساخته ميشا
داويدوف عهيقاً متعجب شده هرسيد:
- بخاطر حي؟
كوش در خرافات مذهبى غرق هستى كه أكر من منشـى زاحيه ميبودم تو كارت خزبى اتراترا بخاطر اين همه حر كا تت بالاي ميزم ميكذاشتى داويدوف از تعجب حتى شانهاهمايشرا بالا انداخت: - بخاطر كدام حر كاتم؟ تو راجع به هيه صحبت ميكنى؟ - ظاهرسازیرا كنار بكذار! تو حتى به بسيلا خوز خوبى ميدانى كه من راجع به چها ميكويم. در اينجا تمام حوزه ما

در ?رأبر مذهب زدو زورد داريم، دو مرتبه در جلسـه

 داشته باش كه در رأه ما سنايك اندازى ميكنى. مصروفيت

تو اينست!
-

پوليانيتسا بصورت آشكار عصبانى شده إدامه داد:
 كلخوز بر اي عبادت به كليسدا روان ميكنى، كار تو انيست ايس



 ميكذارد و آنهارا در روزهاى يكشنبه بالاى اسِب عبادت به كِيسا ميآورد"). دأويدوف بى أراده خنده سر دأد:



حر كتم آنقدر وحششتالـ نيست!
يوليانيتسا با عحب! نيت أدأمه داد:
-







 -

 كارى, أرا كردم؟

- من بالاى حسابههاى تو از مرج بلند تف مياندازم!
 مبارزه با مذهب مز أحمت نكن. هر طورى ميخو أهى دلت، اها در بيوروى كميته زاحيه مسئله روش ترا طرح ميكنم، در نظر داششته باش!
دأويدوف با تأسف كفت:
 تو عاقلتر هستىى، - و بدون وداع بر آمد و رفت.


## 11

داويدوف هنوز در راه كريميا هیلوك بود كه تصهيم كرفت موضوع تسخير زمين و رون بردن علف توسط

 بكويد. قبل أز همه لازم :ود دقيق بداند اوند كه زمين دعوائى قسهت آخر كالينووى اوكول واقعاً در سابق متعلق به كى بوده أست و آنوقت مطابق به چاكو نكى سسئله عمل نمايد. داويدوف با أوقاتتلخى صحتبث با پوليا نيتسارا بياد آورده :ا خود فكر ميكرد: ״اين عاشق كلها و رفاه عجب شى است!
 هيحصورت، مكر او با يك نو ع چا سأدهاى برخورد ميكند كه أكثريت أحمقها ازآن مستفيداند آند. اما آكر بدهن چخنين آدمى أنشا عالفرا شايد با موأفقه او بردمانـند، لاكن عمده اين نيست
 دستور آو آنهارا انتقال داده باشند. او آينكارورا نميكند، اين
 انتقال دادهاند و قصداً ناديدهكرفته؟ آنڭاه اين مطنب هم

كار دزستى نيست! كلخوز هنوز ششماهمه است ور اكر

 خو معنى تشويق آنهارا به عادات زندكى منفردانه سابق

 كسب كردن. نى كار به اين ترتيب نميتو اند ريشس برودا


 مضر انه كلخوزى هـا").


 لبهايشرا با تنفر كج ساخت و خواب آلود فكر كرد: ادور بدن او چققدر چر بو و كوشت اضافی *نين هواى كرم يقيناً كوئى كه صابون كارى شده است است و ميعردد، فاكت!" و در همان لجظه خاطره فـون فوقالعاده مطـيعش
 لوشكارا به وضاحت در برابرش ترسيم نهود. أو رفت:ار سبك وآن حر كات دستان لوشكارا بياد أورد كه انميشه هوهايى خودرا مرتب ميساخت قابل وصفى برخوردار ميبود و هنگام اداى آن لوشکا با چششهان متبسم، جذأب و دراكش از از زير مينكريست.... داويدوف كوئى از تكان غيرهنتظرهأى

 بتاخت آورد...
تمام اين روزمها خاطره نامهربانش هز احهاى ظالمانهأى
 جريان صحبت جدى، كاه در دقايق تفكر، كاه دز خواب

سيماى لوشكارا دز بر ابرش مجسم ميساخت. او ميخواست وىرأ فراموش كند اما تاحال نتو انسته بود.... نيم روز به كريمياجى رسيد. ياكوف لوكيّج و محاسب , ,اجع به
 اطاق خاموشى برقرار كشت. دأويدوف كه از كرمى و سغر خسته شده بود یشت
ميز نشسته هيرسيد:

- شها راجع بهِ جه جر و : جث داشتيد؟ ناكولنوف به اداره رهبرى نيامده بود؟ باكوف لو كيع معطل كرده جواب داد: -
 داويدوف، چنينين بنظر تّن آمده است، ما همينطور سـاده إصورت عهوم در هر مورد و بيشتر دز بإره كار وبار كپ ميزديم، تحطور، توبيانسِوئىها علفـرا ميدهند؟
- خو اهش دارند ديكرمم برايشان آماده . بسازيم...

 اين زمين براي دهكده تو بيانسكوى جدأ شده بود، اين كار
 شوروى قسهت بإلأي كالينو آي اوكول طرف ما آمد. در تقسييهات آخر در سhل بيسـت و ششم تو توبيانسكوئىهارا بيشتر عقب بردند. اما إيتكه سرحد از از كجا ميكنشت من نميدانم زير ا كه زمين من بطرف ديكر بود. دو سال ويشى تيتوك آنجا را درو ميكرد. نميتوانم بكويم كه آيا آي او اين زمينزا خودسر انه درو ميكرد و يا آرأمى أز كدأم فقيرى

 سابق فوراً تيدا ميكند كه سرحدرا از كجا كذشتاندأند.
准


كشـت:
-
 جريبششهای .

 يإكو

... -




 علف تزز بِنْيأث نو اخت و .
 .

 ه معلو م eيشدود كه دز وقت خو اب آشتى ميكنتل....
良

 شو كررا كة
خودرا 5رد جهع كر ده بود دين.
.

- توام صبحرا بابه با قمحیين یشت بز ميدويد، مكر حالا ميبينيد كه يكِجا خو اب هستنـد بابها شوكى بيدأر شد. اما أو هنوز موفق نشده بود

 كلهأشرا خم كرده و جنكاآورانه ريششرا خنـدين بار ;كان داد.
شوكى بطرف ترافيم كه آماده نبرد شله بود اشاره نموده با آوأز بيحال و ضعیيف هرسيد: - ميبينيد مردم نيك، كه اين شاخدار قه شه شيطنى است. تمام شب !بدن وقفه سر كاه تا و بالا ميرفت ميكاويد، عطسه ميزد، دندأنهايشرا بهم ميشقيد. يك لحظه هم مرا همرأهش جنكيدم و حالا بهلويم خوا ابيلده، شيطان اورا ونهلويم آورد. وقتحى بيدارش كرديد آماده زدوخورد شد.

 اورا أز زندكى محروو ميسازم يا اينكه او با شاخها
 اينكا روزكار من با اين شيطان شاخدار بخو بـى بـا بايان
 دز دست شو كر إصورت غيرهتزقبه شالاق پيدا شد. أها او موفق به تكان دادن آن نششده بود كه تر افيم به دو
 تحريكآميز به زمين ميزد و با خشمههاى فاسمفورى و براق خود بطرف شو كز مينكريست. هييرمرد شلاقز ا كنار كذاشت و سسرشرا غصصهآميز جنبانيلده كفت: - ميبينيد كه حیه حشره
 همانطرفى قابويم را ميدهد كهونيج انتظارشرا نداشته باشم! ! اين ترتيب تمام روز قمهينرا از دستم إما نهيدهم. با اين بز هيج كارى كرده نميتوانم! هر جانئى

كه بسيار غيرهناسب اسمت در همانجا هم منتظرش بر باش. مثالا أينه ديروززا بكير يم. من مجبور بودم به كنـج دور

 ميكنم: "خوب، خدأرا شكر مشيكه ترافيم شيطان در كدأم






 سو قصلد جانمرا

 اينكار

 عقاب حتى نيم روز مينشسنتم لاكن حالا عنقريب از كسى



است! تق!
شو كَ با غضنب تف انداخت و دير هيزى مرمر ميكرد
و. ناسزا كفته جيزىرا در جستجو ميشد.
دأويدوف تُبسم كرده مشوره درّ دآد
-
كرفت، پشنت سبر اجه نبا يد رفت شو كَ با تأثر .بطرف أو نعاه كرد و دستشرا نوميدانه

تكانداده كفت:
-
 كه باد از هر طرف بجانم بز ند! در زمستان، در سختترين ${ }_{17}{ }^{\circ}$
rv.

سردى هم به خوكُخانه نهيروم. اما هميثكه به كنارآب شمبا ميروم از بوى سنگين بيهوش ميشوم و بـه اين ترتيب ميتوأنم بيافتم.
نـيتوانم. هر رقم ميتو انى چارهاترا بكن. حالا أسيهارا به كادى بسته كن و به ستا نيتسا پشت جريب كش برو. او برأى ما بسيار ضرور است. الو كيت تو ميدانى خانه شیور تتوى كجاست؟
داويدوف جو ابرا نشنيده رويشرا كشتاند لاكن

 طويله رفت تا اين كاررا خودش انجام دهد.
با به شو ك تعهل نمود:
بسيار ساده و بسيط است. اما تو رفيق دأويدوف يك سووألزا برایم تجزيه و تحيل كن كه ها حيوانات كولاكهاى سابقه سرأها مثل صاحبانشان انـان است
 اين ترافيم شيطان را بكيريم، شرا يكبار به يشت .ياكو فـ
 بخاطرى كه در وجود او نزديكى كولاكىاشرا بو كشبيده أست، به مهين خاطر هم غرضش نمر نميكيرد و تمام قهرشرا ?الالى من همهوار ميكند.
 دوشنده كلخوز هيج وقت آنقدر شير نميدهد كا كه به صاحب خود، به زن فرأرى كولاك ميداد. خوب فرض ميكنيم اين مطلب درست است: زن صـاحبش هم لبلبو هم و هر رقم ميوه برايش ميداد اما دوشنده كلخوز برايش يك ذره علی پإرسالهرا ميدهد و در زير پستانش نشسته در انتظار شير خواب ميرود.
هثالا هر كدام سار كـل كو لاكىرا بكير . أو خرا تنها بالاي فقر أكه كالاى جنده دارند حمله ميكند؟ خوب، فرض ميكنم

بالای من. مسئله جلى است. من در اين باره از ماكار برسميدم، او ميكو يد: "(اين مبارزه طبقاتى است،
 يشت كارش رفت. إين مبارزه طبقاتى بهِ چهِ دزد من ميخورد كه به دهكده ميكردى و طرف هر نرسک با با ترس
 است كه سـى با وجدان است يا از قشر كو لاكهاى فر أرى؟ وأكر او، اين نرسماك كولاكى قسـمى كه ما كار بر ايم توضيح
 امو الشرا بايد مصشادره كنم؟ مثلا تو چچطور ميتوانی
 بدنش جدا ابسازى؟ به هيحصورت امهان ندأردا او او زودتر هوست ترا ساده از تنت جدا ميكند. يعنى كها هوضو وأضت است: اول بايد اين دون دشهن طبقاتى را در رشمه
 هممين پنلد روز آخر براى ماكار اين پيشنـهادرا كفتم اما أو

 هستيم هنوز معلوم نيست، هنوز سو اليه استه اسبه نظر من ماكار كمى بيشتر أست نه من... اداره تهيه مواد خام حيوانى، یوست سكـرأ مييّنيرد؟ مييّذيرد! در تمام دولت چقدز نرسیل كولاكى بدون صاحب و هيت مر أقبى أينطرف
 آنها كشبيله شوده بعد چرم ساخت


 ميشود. راجع بهايندارو من از مادر كلان خود شنيده :وودم؛
 هِ بكويم، خودم از روماتيزم به عذاب بودم و تنها جرابهاى یششّ سیى نجاتم ميدهند. بدون آنها مدتها پيش خهارغءك راه ميرفتم.

- بابه، تو امروز فكر رفتن به ستانيتسارا دارى؟
 بشنو، و اينك اين فكر كبير همينكا در مورد دباغ


 نميلززيدند خودم بمر كز مينوشتم، شايد كدأم مفادى برا بخاطر كوشش فكرىام از طرف حكومت صورت ميكرفت. بـر بعلد تصهيم كرفتم تمام آين مطالبرا برای ماكار قصه آم كنمث



 باره مفكوره من براى حكومت مر كزى دولت نوشته كن و
 خوب، اكر از اين راه پول برايت روان كنند ما و تو آنرا قرأرى كه لازم است نصف ميكنيم. تو اكر ميخو أهو انر برايت
 زائيده باشد و يا حداقل كوساله يكساله پيدا شود راضى خو انمي بوده".
 تشكر ميكرد. اما ماكارجان هم امتنان كرد..... آخ كان از از
 ميكويد: "تو هر قدر پير شده ميروى همانقدر احهق شده ميروى! بالاى شانهمايت ديك خالى قرار دارد!" وخودش
 فحش غليظ ميلهد كه اندازه نداردا او اين همه كيهارا در باره عقل براى من ميكويد! مكل هر كس بجايش بود نيست اما او بايد خاموش ميبود! اينهم عاقل شد: نه خودم ميتوانم نه ديكر انرا مجال ميدهم! هن نشستكهام وو هنتظر هستم كه پپه وقت دهنش خشلك ميشود، پيش خو خود فكر

ميكنم: ״بكنار خيزكلِ بز ند به هر صورت با همانجايش روى جو كى مينشـيند كه پبششتر نشسته بوده".

 هخته رفيق هم هستم أها حالا ديكر من بالايش قهر شا شدم و بر ايش ميگو يم: (اكر تو مانده شدى، ماندكى اترا بار بكير و

 خو برايت نيكى ميخو امم. بخاطلر حنين فكرى عكسترا در
 و انز اطاق بر آمد كوئى كه من در تمبانش آب جوش انداخته .
 نباشد آدم عالمى انست. برايش همه كیهارا قصه و و بالاى ماكار شكايت كردم. أما فكر ميكنم كه اين علما همهشان يك

 "تمام انسانهاى كيبر بخاطر مفكورهشان مورد تعقيب و عنابها قرار كرفتهاند، تو هم "تحمل كن". عجب تسليت

 زشد.... و تمام اين نواقص بخاطر مخالفت ماكار اسار است! دوست و رفيق زاميله ميشّود، روز كارش خر أب شود! به هميز خاطر او بود كه در خانه يك عا عالم اوقات تلخى .... من
 كوشش فكرىام برای ما كاو بدهد


 كردهاند یس برای هن خو خدا بيخى اين دستورروا داذده

فكر خوب من به همهين ترتيب هيج شد... خوب؛ خطور
كنم؟ بالاتر از كمرت خيززده نميتو أنى .... داويدوف به پو كات دزوازنه تكيه دأده بدون ايثكه
 بيعجله شروع به پو شيلـن إوت دإش
 از خود كذذرى ادامه دادان
 است! من خودم تهام زمستّانرا در آنها كشتمّ، يك دفعه





 الين مطلب موقت انست، از اين مرض آنقلدر نميترسم.
 ميكنيم و باز روماتيزمرا از جانم
 جو دم كرده باشد. اما وقتى جرابهإى داروئى را بیوشم باز



 ميز ند، هكك ميز ند، پسانتر خفك ميشورد، خفكا ميشـود و و بعد وضعشش إينطور خراب هيشود




 هصيبت هم دز آنست كه پيرزنم مار زهر ناك و اثدار
 كنم؟ دز اين وقت جرابهاى پشم سیع بيادم آمد. به أين


 كوشها و آخر دمش كذاشتم. تا هيزى براى رأندن مكسهـا
 كردم!
داويدوف روى خودرا با كفهاى دستش از خنده تنسش بند آد آمل و كفت: -
 دهِار دشوارى نساخته بود. او بسيار سـاده شانْهايشايشرا بالًا انداخت و جوانهردانه عقب نشـينى كرد: كيلوكرام، من خو آنرا در ترازو تول نكرده بودم . انما بهرصورت این مات ماتها

 پيرهزنم يافت و مهمهرا تا آخرين رشمه در سوختاند. زن من زن نى بلكه يلنگ ظالم أست! در هضرت أز اين بز لعنتى يك ذره يس نميماند. او و ترأفيم دو موزه
 خاصلا أينكه أو تمام ذخيرهامرا سوختاند و و بكلى ورشيكستم ساخت! من برای این مآههسكك بخاطرى كه در وق وقت كر كردنش آرام أيستاده ون باشد يك خلطه كلان نان قاقرا

$$
\text { محرف نموده بودم، اينه موضوعِ اينطور } 1
$$



 ميداد. بعدتر زود بطرف دريا رفت و مهمينكه عكس خر خودرا در آب ديد از شرم قو اله كشثيد... پسانتر مردم برای من
 ميخواست غرق شود. أما آب درياى ما خو تا تا زانوى كنجشك است و حدس هم تزد كه خودرا در چپاه بياندازد
 صورت عقلّك حيوان و يِا مثلا حشره كم است، مثل آدم

سه شبا زه روز در زير انبار همسايه قوله كشيلـ، دلمرا همر اه قولهاش حی




 خدا شاهد است كه دزوغ نميكو يم!

 بالائىشانرا زميكشم و شرم زنانهشانرا آنهان ميكذارم.
 تيسرانتد، هر كدامشانزا حتى اكر با پاكى هم كر كنى كوشن
خودرا شور نمـيلهـه.

داويدوف كّ شو كررا قطع كرد:

- تو افسانهاترا زود خلاص ميكنى؟ تو خو جإيد

بروى. عجله كن!
تنها اينكه تو از براى عيسى كیّ مرا بطرف ديكر ميبر ند و مو ارضوع يادم ميرود. به اين ترتيب من هم ميكويم: ماكارجان مثليكه مرا احمق احر شهار ميكند، اما او بسيار اشتباه ميكند!او در برابر من جوان است، در سطِح شنا ميكند و تمام ميوه حاصلشى در

 بد نـيبود اكر از من عقل ميكرفت. همينطرر هم است.
! رزميو تنوف شوك " "كوكى" شد و حالا متوقف ساختنش تنها دشواز بلكه تقريبا غير ممكن بود. دأويدوف هما هميشه

 صورت تصهميم كرفت داسـتانشر أ قطع كند بروى و شيءرتنوى جريبڭش را بياورى.تو اورا ميشنانسى؟ - من دز ستانيتسـا نهتنها شپ夫رتتوى ترا بلكه تمام سعهازا بحساب ميشناسنم.
 شپور تنـوى لازم است. فهـيلـي؟؟ - برى آت كفتم كه ميآورم، مثل إينكه عروسرا بر أى عروسىي ميآورنل مير منانانمش، و فقط آينكه تو كي قطع نكن. اين عادت هضر تو كا كه كي آدمرا قطع ميكنى از
 است! ناكو لنوف اقلا تيما فیرا تيرباران كرد، او او كاز اوا








 أست. او او شکارا هم از خود ران راند و تو از حماقت نازش


داو يدوف با بى حو صولكى صدأ كرد:


rVA

- تسهه هاى یֶاپوش خودرا بسته ميكنم، نهيبينى يا چطور؟ در تاريكى شيطان هم بسته شان كرده نميتواند! - در روشنى بر آى !
 ماكار جان من اينطور آدم است. او نه تنها خودش درس ميخو أند، بلكه كوشش هيكند مرا هم ميا ياد بدهد....

$$
\begin{aligned}
& \text { داويدوف تبسم كرده پپر سيلد: } \\
& \text { - } \\
& \text { بابه شو كر جو أب نامعين داد: }
\end{aligned}
$$

- علوم مختلفرا، - او بوضاحت نميخو است جو جوانب مشرح بدهد و با بيهيالي تكرار كرد: - ميكويم علو علوم مختلفرار. فهميدى؟ حالا من مصروف كلمات خارجى هستم. از نظر تو خطور أست؟
- هيهِ جيزى نهيدأنم. كدأم كلمات خازجى؟ بابه شوكر حالا ديكر با تأسف كفت:
- تو كه اينقدر كودن هستى پس هيج پا هرسان نكن. -
 نارضا يتى نموده با آزردكى به فش برداخت. داويدوف كفت:
- 

براى مرده تكر، - و مثل سـابق با خنده خو امش نمود:تو بهشتاب خلاص شو .
شو كر مثل ڤشك غضّبناك فرزد:
كيكر اكير هيكنى يا وقتى از يثيش زن بيكانه فرار ميكنى و شويش از شیتت ميتازد و حالا و يك ساءت كيرت ميك ميكند.... قهخينرا نمييا بم، شيطان لعنتى! همين حالا با بدستم بود
 ميترسم بخاطر بز يك قدم بكذارم.... شكر خدارارا، يافتم! خي كلاهم كجاست؟ تو آنرا نديدى رفيق داويدوف، كاي
 سوراخ سوراخ شده است... خوب، اينه خدارا شكر

كالاهمرا هم


 चه بدردم ميخورد؟ چرا آنرا آينجا مي آوردم؟ داويدوف سرشنرا از دروازه كشيد و ديد كه اين ياكوف

 آهسته براىشان حيزى ميكفت. داويدوف غضنبناك صدا كرد آماده نشدهای! : تو چها وقت جهع و غندترا خالاص ميكنى
تال كار پير؟ با بهشورك كار با صداى بلند و طولانى ناسزا كفت و بعد عالاوه كرد: -

 حالا خلطه تنباكويم كدام جائى كم شد. آيا اينهم شكوم نيك





 يادم رفت در كدام فصل ماتفى است، خوب شيطان همر اهش

 به خانه بنشين و به لحاظِ هيع شيطانى شور نخو" الينه رفيق داويدوف حالا تو با مسئوليت تصميّ بكير : من امروز بروم يا نى؟
داويدوف با لحن جدى دستور داد:
5 ${ }^{\circ}$

- برو بابه، همين حالا!

 شرش كرد و شالاقرا از عقبش كشى مينمود، با هر اس
 به اين ترتيب او بطرف در خروجى روان شد.


## iv

داو يدوف شوكررا به بسيار دشوارى مشايعت كرد تصهيم كرفت به مكتب برود و دو در هحل هراسم ها كار ديكرى ميتوان انجام داد تا عمارت مكتب برآى روز يكشنبه شكل هریه مجللتر بخود بكيرد، برعلاوه آن آن او ميخواست با آمر مكتب صرحبت نمايد و يكحا با با وى تخمين
 لازم است و په وقت بإيد كار آن آغاز يابد تا بد و در صورت أمكان تا شروع سال تعليهى ترميم آن باكيفيت خوب انجام كيرد.
داويدوف تنها در روزهاى آخر به وضاحت احساس
 هِر كارترين موسم شروع ميشود: هنوز به درو كارى علف


 ميروئيدند و زمينهاى آفتابپرست و جوارى كلخوز كه در
 طالب خيشاوه ميشدند و حالا ديكي درو كارى كندم هم دور نبود
تا آغاز دروكرى غله كارهاى زيادى بايد انجام ميكرفت:
 براى ميده كردن آماده ميشّد، انتقال انبارهائى كا كها سابق متعلق به كو لاكها بودند در يك هحل، ساختن يكا يكانه كوبه

بخارى در كلخوز. بر علاوه اين تعداد زياد كار و بار خورد وبزرك بالاى شانه داويدوف افتاده بود و هر كدام آن جدا طالب توجه هميشكى و دقيق نسبت بخري دود بود. داويدوف از طريق پتههاى زينهتختهاى كهنه و و ور يو
 پإى لجّ، به او راه داد
داويدوف با مهر بانى يرسيلـ: - تو متعلمه هستى عزيز ماوب؟
دحترك

- بلى، - و با جرئت از پايان بطرف داويدوف بالا نكريست.
- آمر شما در اينجا كجا زندكى ميكند؟
 درياپه به فاليزبر ای آب دادن كرم رفتهاند.
- 

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - أ دو ایینجا هِ ميكند؟ } \\
& \text { دخترك لبخندزد }
\end{aligned}
$$

- او با بحههاي عقبمانده درس ميخو اند، او هر روز بعد از پيشين همر اه آنها درس ميخو اند. يعنى كه آنهارا ايپش ميكشاند؟ دخترك به خاموشى سرشر الم جنبا نيد داويدوف با لهجه تحسينآميز كفت:
- منظم است! - و خودش به دهلين نيمهتاريك داخل

شد.
از كدام فسهت دهليز طولانى آوازهاى طفلانه بكوش ميرسيلد. داويـوف تهام صنفهارا مثل آل ماك الختياردار خوب كردش كرده نكريست و در آخرين اطاق از درو دروازه
 ميزهاى كشـيده شده در قطار اول پرا اكنده نشسته بودند و در كنارشان معلمه جوانى, ديده اين دوشيزه جوان انه

 نيمحه شباهت داشت نه به معلمه. داويدوف دير شده بود پا يشرا به دروازه مكتب نمانده و حالا كه تهلوى دروازه صنف ايستاده و كلاه پیك آفتاب سوختهاش را سخت بدست چپ عجيبىى برايش رنخ داده بود. در اين دقايق ذرهاى از احترام مدتها قبل نسبت به مكتب هيجان شيرين از سالهاى دور دور طفو اليتشرا كه ناشى از خاطره يك لحظه بود در روحش بيدار ساخت....
 آنكه كلو يشرا خارش كرفته باشد سرفه زد و با با صداي آرام خطاب به معلad هبرسيد:

- اجازه ميلههيد داخل شوم؟

به جو ابش آواز باريك دختر انه بصدا آمد.
-
معلمه رويشرا بطرف داويدوف كشتاند، ابروها يشرا با تعجب بالا زد و بعد اورا شناخته با روحيه شرمنده كفت:
-
داويدوف تعظيم نامناسب كرد و كفت:
 من براي يك دقيتها... من ميخو استتم اين آخرين صنفرا ببيثم، ، بخاطر ترميم مكتب. من ميتوا انم متنظر باشم. اطفال برخاستتد و وبه سلام داويدوف بطرف دختر نظر انداخته فوراً فكر كرد

 داششت كه من در همين" لحظه بيايم!"
دختر بطرف داويدوف آمد و كفت: -



- او او كت است؟
 او وا نمـيشناسيـو؟
- 

من اجازه است تا وقتى شها درس هيخو انيد الينحا باشو؟

- البتها إنشـينيل رفيت داويلدون.



 اين هطلبرا داويلووف نميتواست طلقت كندا فقط تخاطرى طاقت اینر| نداشت كه

 .
 و كاكين رفته به كفتن املا بصورت جـا جגا به اطفال شروع i
Lo 0 زان 0يم ....



 چششمكا دوستانه


 سور هاىشا صنفن بوى آفتاب و كردوخالك ميداد، هوا مثل اماكنى

كه هو ايش كم تبديل ميكردد حنس بوا بود. بتههاى و درختهاى عكاسىي كه بهلوى كانكينها غلو روئيده بودنـ سردى نميدادند. باد بر كهارا شور ميداد و لاكههاى نور آفتاب روى فرش ناهموار ميلغزيدند.
داويدوف أبروهايشرا دقيق بهم فشرد و و مصروف حساب شد: „تقريباً دو متر هكعب تخته ارحهِ لازم است تا تا بعضى جاهماي فرش تبديل شود. هو كات كات كلكينها خوب






 تختههاى خودى مم ميتوان ساخت آماده ميشود. ترميم خوب مصرف بكار بكار دارد.... حوبخان انهرا
 كار انبارهارا خلاص ميكنيم و فوراً تهام كروه نجارهارا به
 هول كجاست؟ تمام نيرويمرا به محرف ميرسنانم اما براى مكتب پول ییدا ميكنم! فاكت! نيروى بسيار مثم لازم نيست، دو كاو خرابرا ميفروشيم و اينهم پول. بايد بناطر اين كاوها در نُبرد همر اه كميته اجر ائيه ناحيه ينيروز شدا
 ينهانى بفروشم وضعم خر اب خو اهد شد.... اما بهر صورت ريساك ميكنم. مكر نيستير ينكو پشتيبانى نخو اهد كرد؟") داويدوف كتابحه يادداشتشر ا كشيلد و نوشت: ״ (مكتب.

 او اخم كشـيده آخرين كلههرا مينوشت كه در همين وقت


rNo

رها شده بود. داويدوف زز غير هنتظره بودن وضع الت



-
در جو ابش همه باخخوددارى خاموش بودند.
 زود بطرف تمام بحهها نظر انداخت ، النى كلهكاكهاى زرد، طلائى و سيـياه بالالى ميزها خارشدند اما

خورده هم حروفرا نمينوشتا....
-


 آشناى قلـيمى خودرا ديد: اين خو فيدوتا











كرفته بود.
داويدوف از بـط


 - پنداند و سرشرا هر اسنا
 18 .
 كلولهككرا بطرف فيدوتكا حو اله كرد آن يك تِ حنانان زود
 خورد. او خودرا راست كرد و مبطرف معرا معلمه نكريست، ششماكها يشرا هراسان از حدقه بر آورد و آهسته با دست بهماليدن پيشانى سرخش شروع كرد. اها داويدوف بـر بدون اينكه صدايش بر آيد از خنده ميلرزيد و رويشرا كشتانـانـه طبق عادت آنرا با كف دستا نش ينهان نمود.

 بالایى خود مساط شد شده با لبختند ملامت بار ار از كنج
 كلكين كشتانده بهمهان ترتيب سعى ميكرد وند وندهاشرا ينهان نمايايد. شانه ككهاى لاغرش تكان ميخوردند و دستش

 داويدوف فكر كرد: "إينهم اختياردار جدى.... درسرا سر ایا اخلال كردم. بايد از اينجا بروم".

 بود و با انگشت دهنشرا نشان ميداد، بعد لبهاى خود ورا كشاد: آنجائيكه وقتى خالى و بيدندان بود دو دو دندان
 نبر آمهه و قسـوتهاى آخرشان چنان دندان داويدوف بىاراده متبسم شد. او به ميزها خم بودند نكريسته احساس استر احت احت روحى مينمود. او بیاراده نزد خود متوجه شد كه در زمان نههای بسيار ييش
 در وقت رسم سرشرا بكشد و آنر ا حر كت داده كو ئى در كاروز حمت دشوار بخر بخود كمك ميكند. او باز مثل اولين ملاقاتش با فيدوتكا در بهار

آه كشبيد و فكر كرد: "خروسكها زندكى شما آسان خو اهد بود و حالا هم زندكى دشوار نداريد، اري در غير آن من
 متحمل شو يد، مثلى كه من در طفو ليت دهِّار آن بودم"، باز همان فيدو تكا اورا از روحيه آرزومندانهاش كشان كو ئى در پشت ميز روى تشلفها ميلغزد شورك ميخور مود و
 خو اهش مينمود نشان دهان دها كه وضع دندان او او پطوراست داويدوف لحظهایرا كه معلمه رويشرا كششتانده بود غنيمت شهرده دستها يشرا با تأسف باز نمود و دندانها يشرا نشان داد. فيدوتكا با ديدن خلاي آشنا در درهن در داون دستهايشرا به دهن كرفته بق زد و بعد با رضايت عظيمى

 شدم! دندانهاى من خو بر آمدند اما از از تو نى!
 دير زمانى نميتوانست بدون تكان درونى بيادش بياورد. فيدوتكا شوخ باز خواست توجه داويدوفرا نمايد و آهسته روى ميز تكتك زد
 بلند كرد و دست راستشرو ا بهجيب بطلو نكش فرو برده بـر بـر
 همه اين واقعه هِنان زود كذشت كه داويدوف در لحظه اول
 او تشمانشروا بست و عرق سرد روى يیشانى، زنتخ و كردنش بوجود آمده با با

 ای شيطان، حطور كنم؟!")
 برخيز بحهكك بترسد و از دستم خطا بخورد و از آنهم بدتر موفق

تهكذار كردن نار نجك شود در حاليكه نهيداند كه به مرد
 داويدوف از اين فكر منصرف شد. او هنوز هم چششمها يشرا
 وادار بهعجله ميساخت أما در ذهنش برخلاف ور اراده ادر جرقه زردكون انفجار، فرياد وحشتناك ور كوتا وتاه، اندامهاى

 پيشانىاش سرازير ميشو ند، بهبغلهاى بينىاش ميلغزند، پشتهاى چشیمش مرمر ميكنـند. او خو است دستمال
 دوستان قديمىاش بود لمس كرد. فكر داويدوف رسيد. پاقورا همراه دست راست خود كشيد. با آستين دست
 عمدى شروع عبه نكلريستن و تاب دادن آن كرد كّ كها كويا در
 .بطرف فيدوتكا نكاه ميكرد.
چاقو كهنه و سائيلده شده بود اما در عوض دسته صدفىاش در زير آفتاب خيره ميدرخشيدند و
 هم در آن بود. داويدوف تمام اين ثروتهارا يكى بعد ديكر باز كرده ميرفت و بعضاً نتاه كوتا تاه بطرف فيدوت انتا



 زود ممراه قيحى كك كله اسي بريد شعف و وجل فيدوتكا انتها نداشت!
بزودى دربس ختتم شد. داويدوف پيش فيدوتكا آمله

> يسیس كنان پرسيد:
> -

فيدوتكا لعاب دهنشىرا فرو برد و سرشرا خاموشانه
جنبا نيـ.
داويدوف سر خودرا خم كرده بكوشش كفت: - آلش ميكنی؟؟

قيلـوتكا از آنهم آهستهتر كغت:
--
فيدوتکا با چنان سرشرا مو افقانه تكان داده رفت كه داويدوف مجبور شد
 كرد و نار نجكرا هحتاط وار بدست كرفت نبود و داويدوف از وارخطائى نفسيك زده قد را راست كرد كـ

هعلمه از
داويدوف احتر امانه كفت:

- ما آشناهاى قديم هستيّم و دير شله بود يكديكروا

زلديده بوديبر... شما مارا بيخشـيل ليودميلا سر كيو فنا. دختر سرخ كشته كفت: - هن خوشي هستم كه شها در ساعت درسى من خضور داشتيلـ. داويدون باشد خو اهشى نهود:

-     - 

 ترميمی در مكتب بإيد صورت بِيرد و بكذار در مورد بر آوردش هم فكر كند. خوب؟
 ديك ديش ما نمى آئيد؟ داويدوف وعده داد:
و در همان لحظه بلون هيتع ارتباطى با دا صحبت تيرسيد: - شها در خانهكى زندكى ميكنيد؟
-
ميشناسِيد؟

 لاكن شما هِرا در مورد اين همه پرسان میان ميكنيد؟ داويدوف مز الح كرده جو اب داد: - من خو بار ايد حداقل كدأم هيزى در مورد شها شها بدانم، من با اسرار دختر انه شما أرتباط نـيعيرم؟



چاقورا كنار خو استه هِ سِيد:

- تو اين بازيحهاترا از كا كدام جاي؟
- 

حتماً -
فيدو تكا با جـديت يثيشنهاد كرد: ندارم•
او انكشت شهادت داويدوفرا در دستش فشر ونرد و آشكارا افتخار ميكرد كا كه نه كاكاى ساده بلكه خود رئيس
 شد و صرف بیغناً بطرف رفقايش نظر مى انداخت. آنها بههمين تر تيب ميرفتنا و ع عله ندأشتشُد، تنها بعضاً جملات كو تاه ردو بدل مينمودند.
 داويدوف نظر ازذاخت و پرسيد:
داويدوف اورا آرام ساخت:

شهر شهريت در جنوب جمهورى روسيه شوروى در نو احى رستوف - دن (مترجم).

- اوه، تو شدهاست.
 مردهاأست خاموشانه و سنانیين روان بودند و بعال فيدو تكا طاقت نياورد و بدون اينكه انگشت داوين دور دونرا از دستش
 با دريخ پرسيد:
آلش كردی؟؟
داويدوف قاطعانه جو اب داد:
- 



 خاطر همر بعد از مدكو ت طو لانى كفت: ميخو اهمى؟ داويدوف با جو انهردى غيرقابل درك و سادهلوحانه
براى فيدوتكا، رد كرد:
 بهيك آلش كرديم، فاكت! - جطور " "
-
 جنین سادكى
 هجتاط مداخت ....
 نهتتهأست ! با كذشت زمان كمى، فيدو تكاى فعال يك يشيشنهاد ديكرى هم نمود:

- خوب، اكر فلخمانرا نميخو اهى شايد بجلهارا

برايت بدهم, سر بده
دارم؟ تقريباً نو و جديل، اينطور!
اداويدوف آه كشيد و تبسبم كرده رد نمود:
-

 ناراحت نشو فيدو تكا هميششه و ابد از تو است، فاركت!
 -
 - تو در كجا آن ا ايافتهائه -


 كرفتهش .
-

-
 ورنه تو چֶنان كلى كِان بهآب هيدادى كه در آن دنيا هم
 فيدو تكا دلحسشیى گرفت: - أين پرزه ماشيين غلبيل بسميار برايت ضروراست؟ - بسيار زياد.
--
 -
 كردهاى و حاقوى ديكر برايت ميخرى. rar

فيدوتكا كه براي سن و سال خود
 طورى كه معلوم شد آرام كرفت اينهم تمام صحبتتى كه آنها در راه باه اما اينّ صحبت كون قيهتبهاىشان بود....
داويدوف حالا ديكر بدون اشتباه ميدانست فيدوت تكا اورا كجا ميبرد و وقتى بطرف چي كو
 أو بهسر ای نى يوش اشاره كرده هرسيد: - در همانحا يافتي؟

فيدو تكا با شعف و وجان صدا كرد:
داويـفرi از از دستش رها ميرسى و من دويده ميروم زيرا هيّج وقت ندارم ! داويدوف دستك كو حیك اورا مثلى كه آدم كلانسال باشد فشرد و كفت: از تو تشكر فيدوتكا. تو پيشى من بيا خبرمرا با بكير ورنه من چششتت دق خو اهمر شد. هن خو تنها زند اندكى ميكنمبر.... فيلـو تكا با ملاطفت وعده داد :

- خوب، يك روز مىآيط.

او بالاى يك پا دور خورده
 سرعت دويد كه در ميان ابر كردوخاك تنها كرى هاي سياه پِا يش بحشّم ميخوردندند داويدوف بدون اينكه بهحويلى روانى داخل شود

 دائر ميشد ششكى بازى ميكردند. داويدوف نشست و در ورق كتا بِّه يادداشتش نوشت: ״بهآمر اموال و مصارف استروفنوف. از حساب دستمزد من

براى ايكوروا معلمه سىى و دو كيلوكرام كندم كو بيلده شده، هشت كيلوكرام ميدكى كندم و ثنبّج كيلو كرام دوغن خورك داده شود". داويدوف امضا كرد، مشتشرا زير زنخ بزركش كرفوفت و متفكرانه خاموش ماند، بعداً الز استروفنوف ترسيد : - اين دختركّ، معلمه ما، ليودميلا ايكوروا زندكى ميگند؟ ياكوف لو يِيَ دانهرا هيش كرد و جواب كوتاه داد: -- من حالا در مكتب بودم، درباره ترميم دلحّسيهي كرفتّم
 برك بهازى نازكاست، يعنى كه سير نـيشودا امروز براى زن صاحبخانهاش تهام جيزه
 هيشنوى؟! داويدوف دستورنامهرا بالاى ميز كذاشت و مستقيم تزد شالى رفت.
 ششكىرا روى تخته كدوود نموده با انكشت از از طريق شانه بطرف دروازه نشان داده كفت: ورد -

 دارائى مارا بر باد ميدهد، همهاش بالآى زنها بهصرف ميرسد! تحويلدار اعتر اض كرد:
حساب خود نوشتهاست. اها ياكو ف لو كيع با تكبر لبخند زد:


 هوضنوع هم همهينا است . ياكو
 هيداد و بر ایى تحو يلدار ميكغت: - داويدوف بمن بسيار جار دي دمـتور دادهتا بر أى لوشكا همانقدلـر مو أد خوراكه بلدهم كا دلكش ميخو اهلد و برعالاوه


 بالاى ترازو وزن هم نكن. قضاوت بالالى آمرين كار ما و

تو نيستـ.

 سبر كروهها در وزن مواد كم ميداد تا كمبود موادزا تنهان داشته باشد.
سس پرا ياكوف لو كيت حالا از اوين حادثه مناسب
بار ديگر بر ای لكهدار ساختن داويدوف استغناده نكند؟
 دير بهغيبت داويدوف، ناكو لنوف، و رزميونتوف اديامه ميدادند.
در همين وقت داويدون و شالى فعاليت ميكردند. بر ای اينكا سبر ای فرول روان آلى روشنت
 و ويرسيـ:

- خوب، خطور استختوان قديم، حالا بهتر معلوم ميشود؟ شالى از داخل سر اي جواب داد:
 حو يلى روشناست.

داويدوف چنا قد قد روى ستون عرضى پیيش رفت،


آهنكر پير با صلداى غور جواب داد
 شُووع ميكنند أما ما و تو جستجورا بايد از ديوار شروع كنيّ
آنها با ميلهماى آهنى تشور و نوكتيز كه با عجله در

 ميزدند، آهسته بطرف مار مانين غربال كه كنار ديو ار مقابل



 -
اما داويدوف بيلراطر طرف خود كش كرد و كفت:
-

 ,
 : شالى سِ از دو كش س سكرت كفت : جدى كرفتّه بودند.... -
 ميتوان تسمهdاشرا انداخت! اتو باش كه من در جقرى باز

 تسههماى ماشيندار، تفنكا، يك صندوق آغاز شده مرمى

تفنک و هشت بم دستى مهراه كتسولهايشانرا كه در


 زمانى در آن ثفن؟ حفاظت ميشالـد
داويدوف و شالى تا غروب آفت


 طولانى، دو كو تاه، يك طولانى ديعك و پیس از آن آن برفراز

 داويدوف از زمين بلند شده آهسته كفت:

- ماشين خوبىاست! ماشين بدردبخورىاست! شالى در جو ابشى با صداى غور و نفرتانكيز كفت: كرفته و تهام حويلى و اطراف حويلى حاشرا ميانياليم! در خانهاش هم تلاشى جدى سازمان ميدهيم، طرف دندانها يشى ديدن كافيست.
داويدوف با لحن سرد جواب داد:
- تو ديو انه شدهاى خودسر انه تلاشى كرده و تهام دهكدهرا هر اسان انـ بسازيم؟
نى، تو بيخى ديوانه شدهاى، فاكت!
در جغالكاه ياكوف لو كيجِ يقيناً توپ پینهاناست! ور من برايت صhاف و ساده ميكويم كه من ديوانه نشدهام بلكا بلكه تو هوشيار - احمقدول معلوم ميشوى! معطل باش، وقتش

 برايت معلوم شود!
داويدوف قهقهه خنديد و خواست هييمردرا بهآغوش

بكشد اما آن يك با حر كت سريح بر كشیت، با غضب سخت
 و بطرف دهكده قدم برداشت.

11
در اين اواخر بابه شور كر حون هميشه در همه امور
 تاثر أت و حتى مصيبتهاى خورد و بزرد آر تر تر كيب يافته بود. به اين تر تيب شوكر در آخر روز از آزمايشات فر اوان نصيبش شده بود بكلى عذاب ديده بيشتر از هر هر وقت ديكر بهخرافات عقيلده پيدا نمود... نى، بهر صورت لازم نـو


 دو كو ههرا قدم بقدم رفت و بعد از آن اسیپهارا ميان

 هم موضوعاتى بودند كها او بايد درباره آنها فكر آي

 ميدويد؟ مثل إينكه غير از من در دنيا آدم كم باشدا خوب


 اما براى من أين بازى مها بدرد نميخور ند بيا بيدار شدم و قلبم



 اين شكوم شوماست. شكوم خراب بود، يعنى كه در سفر

 ;مهيشا فتم، علائمى همحنان خوب نبودهاند.... نبايد تسليم دأويدوف

 رنكا,
 ميكردند تماشا مينمود
او حالا ديكر بكلى تصهيم كرفته بود

 شوم ترسيله رفتن بهكروه اولرا ناخوش آيندىرا كه ديده بود سند كشـيد. آنوقت حشرو



 شدهاند. تو خو ميدانى كه من اين حشرههماي لعنتیىرا كه در
 ندارم. هر ا هن و تو بإيد جنجال و كفتكو كنيّ؟| ميرويم،


 داويدوف گپ با بهرا تا آخر شنيل و حششما نش در يـك

 "اينه، اينزاست صحبت واقعى، فاكت! بريم ريبرمرد، من در برابر پييرهزنت بخاطر مصو نيت كاملت جواب ميكو يم تو بخاطر من نآرام نباش"
 اسسيهارا با قيضنه تكان داد. ״بهستانا نيتسا ميروم! شيطان

همر اهشان، همر اه اين علانئم و شكومها و در صور تيكه كدام حإدثهأى اتغاق بيافتلد بغنار داويدوف جواب بك بكويد مكر من بخاطر هر نجاستتى كه شايد در راه همر اه من اتفاق بيافتي نميخو اهم جو اب بكويب! داويدوف هم جوانى است كه با با با با من مناسبات خوب دارد و لازم نيست غضبش بسازم"،


 ميكنشت و از آنها بوى سر كين كاو و شير تازه كا طفوليت برايش آشنا بود بمر بمام ميرسيل. بيرمرد




 براند شلاقرا تكان داد. وقتى از پهلوى حويلى انتيب كرأه ميكنشت :وى زان زازه و عطر تحريكآميز ورقهاى سوخته

 ديروز चاشت تا حال نان تخوردهاست و الحساس
 بصورت يكنو اخت و طاقتفرسا ريش ريش شـر شـر بابه شو كر اسِيهارا دفعتاً در كوچچه دور داد و بطرف
 جيزى بخورد. أو هنوز از دور ديد كها از دود رو خانهاكثش

 فعلا هثل كدام كنياززن كبير زندكى ميكند. نه غم دارد و
 براى بابه شورك بسيار كم لازم بود تا از عدم رضايت
 به رضايتخاطر و خوشقلبى بر كردد. طبيعت بلاواسطه و

طفلانهاش حنين هم بود. أو با تنبلى قيضههارا شورك داده فكر ميكرد: "اپرا او اينطور مثل مرغ بهشتى زند

 زن من حطور بدون كوسالها زيبا و آرام زند وركى ميكندا يختّويزرا خلاص كرده يك بغله ميافتند. ورنه كوساله كاو
 بهّكله كدش كن و او روز نازدانكى ميكند و ار از دست
 كن، براى زمستا نشى علف آماده كن، تبيلهرا زير إيش

 درستترى كردم! آنهارا برای پرا اروان كز و دلت از از خاطر اين لعنتى ها در تكان و دزد بأشد: كه آنها أز كا كله نبر آينده، كه كرك ندريشان. مكر براى من اصلا لازم نيست دربّاره

 من هم :بهاين خاطر سر انیا مثل پإیييج كهنه غارغار





 ميكشيد.... و برعاوها خوكا حيو ان ضعيفاست: كاه طاعون

 مردأر ميشبود. روى حويلى را ازش بوى مم ميكيرد و نفسر

 بلند ميشود. هو اي پالكرا من كناهكار دوست دارم! بار بها اين چوچهاش يا اقلا برخود خولك لعنت كه من بخاطر آنها عذاب

 زندهجانها كفايت ميكند. بكنـار جو انها ثروت براى ما اين ثروت حتى هيتج بدرد نميخورد. ما كارجان هم



 زند

 من تا زمستان حتى بهبسِيار آسانى ميتوانم

 فوراً سِ بطرِّ خِّ خورده مالكى ميروم". باّان شو كر جشهها يشرا متفكرانه نيمه بست و بهآواز بلند كفت:



 كهنه و ثوليلدهرا باز كرد و و با قا قدمهاى اختيار اختياردار واقعى
 روئيده بود بطرف صفه رفت در مطبن نيمه تاريكى و درو دوازه اطاق بسته بود. با با با بها


 براى مبادا صشا كرد:
از اطاق آواز ضعيف شنيده شده

- آه، تنها زنده هستم.... از شام افتادهام و سرمرا $\mu \cdot \mu$

بالا نكردهام. تمام جانم درد ميكند، شيمه ندارم و اينطور

 شو كر دروازه اطاقرا هپار تاق باز تمود و در آستانه آن ايستاده شده كفت: - حالا بهستانيتسا ميروم، آمدم تا پيش از رفتن


- برای خی ميروى؟ شو كر خودرا پنداند و ريشكشرا نوازش داده و كو ئى با بيميلى جو اب داد:
 جريبكش ميروم• رفيق داويدوف ميكو يد: سارو بإبهجان اورا برايم نبيارى، پس غيراز تو هيع كس ديكرى آوردهاش نميتوانده، . جريبكش در تمام ناحيه يكى است و اين شيور تنوى آشناى مناست و از از احتر امى كا نسيت
 بلهصحبت يرداردت :
- 

 آ امروز چختتويز نكردهام، داشرا هم كرم
 ديروز آورده بود.
بابه شو كر كي زن خودرا باتنفر آشكار شنيد و دزآخر
هيجانى شده فر زد:
ديوانه شدهای استروليا بيياى* ییر! تو چطور؛ ميخو اهى كه من تمام اتور يته خودرا از دست بلدهمه تو خو انو ميدانى كه معلده من بسبيار ضعيف است و از پنين خوراكلهها در

* آلهايست كه در ستارهشناسى بكار ميرود (مترجم).

راه از اسهال وضعم بكلى خراب ميشود و آنو قت ستا نيتسا پپه كنم؟ تمبا نمرا در سر شا نهام بكر بكردانم؟ من نبايل يك قدم مهم از اسيها دور بروم و آنوقت بكنتو؟ آخرين اتوريته|مرا مستقيهاً در سر سرك ار از دست

 ريسكرا قبول ندارم! وظيفه من مز اح نيست، خرا نود رفيق داويدوفـرا ميعردانم و نميتو انم بخاطر

خودرا خراب بسازم. فهميدى ايروباتسياى* شير؟

 موفق ثشده بود نصايح خودرا خا خالاص كند كا كه در وجود





بود صساى ز نحدار چو ن فلز ار ابخود اختيار نمود: كوشتدار برايت بلهم و يا شايد نان ران روغنى و قيماق دلت

 و آنها هم از كشناكى مردار ميشوند! تو تا تا جه وقت مرا مرا

 هررقم كتابهاى نابكاررا ياد داد و تو احم
 همر اه تو خلمى صـادقا چه نامى بالايم بكذارى؟!
 ناخوشآيندى بخود كرفت، بهاين خاطر او تصميبر كرفت

* به معنى تحسين (مترجم).

$$
r \cdot o
$$

 آشتى یذير انه كفت: - بساست، بساست ییيرزن! اين كلمات بكلى اناسزا نيستند و از نظر عالمانه نوازشكرانه هستنـد

 .(إيروباتسيا" ميشود. خار شا شاهداست دراس دروغ نميكويم، در كتاب ضخيمى كه ما كارجان براى خو اندن برايم داد نوشته
 كردهاى. اينه اينست مسئله لغو بيسوادى انى امل تو أو
 فاكتم ميتو انى هر رقم كلمهرا از خود بكشیى، خو بتر از من، در آواز شوكر چینان نيروى اطهينان احساس ميشـد
 طرف شوهرش نكر يسته آم كشبيد:

 مردم بالاى تو مثل احمق واقعى خنده هيكنـند. بإبه شو كر با دما الين بهدعوا ادامه نداد. او توته نان قاقرا دير و با دقت در كاسه كو
 به كلكين مينكريست و فكر ميكر ميكرد: "آخاطر كدام شيطانى
 وو بايد بالايش دعا بخو انند و كناهمايشرا بت بتكانيند بايد


 آن دنيا بوقت ميرسيم، هيمج كس هنوز .نكرفتهاستا.... بهاين تر تيب من حالا از دهلكده ميبر آيم،

$$
r \cdot 7
$$

به كدام فرو رفتّكى نبيند و هرقدر دلم بـي اهو اهد ميخو ابم و در اين وقت اسيها علف بخّورند. طرفهاى شام به كروه دوبسوف مرف ميرسم' كو يريانوفنا حتماً برايم نان شب ميلهمد و وقتى خنا شاو شلك. شب بهستانيتسا ميرسم: اما اكر خـر اندا ناخواسته داويدوف در اين مورد خبر شود من همينطور مستقيماً هم ار برايش ميكويم: "بز لعنتى تان ترافيمرا از بين بيريد، آنوقت من هم در راه خو اب نميكنم. تمام شب ثهلوى من روى علف الف الم
 نآرامى! شور از آينده خوشآيندى كه مههان دوبسوف
 در همين وقت هم نيرنك زد و اوقاتشرا تلخ ساخت: -
 روان شو. همچچنان كلمات احمقانه كتا بيرا از ان كلهات ات دور بيانداز و هيـج وقت آنهارا برايم نكو . ور نه همراه خینك داش در پششت ميخورد، همينطور هم آكاه باش احهق!
بابه شوكر غير واضتح مرمر كرد: -
 شد. ماستر ازود شپ نموده وداع كرد:

 بيرزن جواب آنقدر هم مهربانا انانه نداد: - خدا همر ايت! - و یشت خودرا دور داد.

بابه شوكر تقريباً بيست و شش كيلومتررا از
 شيرين ميرفت، بعضاً كلهاش هايان مى افتاد و يكبار از

$$
r \cdot v
$$

كرمى نيم روز بكلى از حال رفته نزديك بو بود از كادى چايان بيافتد. شو كر هراسان فكر كرد: "بهِ اين ترتيب حیّند قدم خعورد.تر شايد بهكله بيافتم"، - و بطرف فرد فرورفتنىى دور در غهق فرورفتكى علف معطر و كوارای درو ناشده تا زانو ايستاده بود. از باللا جويك آبشششمه تحتانى و كر آلود فرور فتتى جريان داشت
 آرام آرام مينوشيدند و با احتياط از لاى دن دندانهاى خود كش ميكردند. در كنار جويك سايه يخ ايخ بود و آفتاب كا كه


 رها نمود. خودش در زير سايه بته آلوهِه بالا بإوشك




زندكى يرداخت : "إز جنين رفاه و آرامي كا شام مر اهمر اه جو الدوز هـ

 دوبسوف براى خوردن دلده مهمان ميروم. مي<ويم كه در خانه موفق بهخوردن نان نشدمه. آنها ختماً برايم انـا ميدهند، اينرا ديكر من دقيق ميدانم! اكر راست بيرس میى

 بدهند؟ اين دوبسوف چنان جوان انى نيسيت كه در در وقت



 در حدود يكونيه كيلوكرام كوشت كوسشنندرا ميخوردم!

$$
r \cdot \Lambda
$$

هخصوصلً اكر سرخ كرده باشدل و دمبه هم داشته باشده يا اقلا تخم خو اكينه همراه روغن ارون لاكنن صرف اينكه هرقدرى كه دلم بخو اهد.... جوشو اره و سمهيتان و بهتر از نان و وين كاليسااست. مخصوصاً وقتى اين

 تكان بدهند تا سهيتان تا پإيان بشقاب تير شود، تا ها هر جوشواره از سر تا پا در آن لوت بخورد. بهتر از آن هـم اينست كه اين جوشوارهمهارا در كدام ظرف عهيق بكذارند "l برای مستى قاشق جاى باشد!"


 خوردنىهاى مختلف و لنيذ از نظر او سبير شدهنود. خوأب

 بهدهنش فرو ميبرد. كامسوپ لخشاكرا با

 ميديد. اما بعد از خنين خو ابها حتماً پرغصه و و بعضاً حتى غضبنالك برميخاست و با خود ميكفت: "چنين غداي شاي شير



 در زير دماغت پيش ميكند. سه بار بر اين زان و كواس لعنت!
بابه شوكر بعد از چنين خو إبها تا نان صبح آرام آرام لبهاى خشك خودرا ميليسيد و در وقت صبحانه فقيرانه

* نوعى از لبنيات معمول در روسيه (مترجم) . (مترجم) **
 ميداد و با بيميلى تو تهكك كحالورا با آن كير كرده ميكرفت
 جيز ديكرى براى خوردن خو اهلد بود و بعد بيجا بياد آورد
 خودرا با خاطرات آن خوردنىهائى كه آنوقت خورده
 احساس نمود كه خو إبش بيخى هريد. شورك
 برداخت و بعدتر با صداى شنو ا كفت: -
 پيش شكمب مثل دائره جتها سخت بهيشتم حسي
 چرت ميزنى، اما زندى مثى مثلى كه آب از لاى انى انششتها

 فرورفتكى چرفليو نى آمده بودم! آنوقت بتلهماى آلوشكوفه



 بهتر از هر نوع لبسرين زنانه بوى ميداد. اما



 ديكر هيحت چارْای ندارى...... افكار فيلسو فانانه و شاعرانه بابه شو كز خاتمه شو كررا افسوس نسبت به خودش در هم
 M.

آستين پير اهنش پاك كرد و خواب سرش آمد. افكار المناك هميشه بالايش خواب مى آورد.

 احساس لذت فشرد و در خواب فكر كر كرد: ״يقيناً در وقت

 خورده نميتوانم، من كمى احسِّاسات نشا كفتم اها يك كيلوكرام و يا كمى بيشتروا به يك نفس و و الك بدون هييج وقفهاي ميخور آم ! اكر اين كوسفنلد روى ميز باشد و آنجا ديكر شوكر يقيناً خطا نميرود و راه دهنشزرا مييابد،

ناراحت نشويد!"


 نماند. در اين وقت آفتاب حنان ان بطرف غرب انتقال ميافت كه
 خواب بود و رويشرا در بالالا هوش كلو له شدهاش فرو ور برده بود. وقتى شعاع ع آفتاب شروع به بوا نوازش و بر بعد از طريق بير اهن سور اخ سور اخش شروع به خليدن به تخته لاغرش نمود، آنوقت نيمهخوراب آهسته طرف سايه جنبيد. اما بعداز تخند دقيقه آفتاب مزاحم باز بيرحمانه به سوختن تخته ششت پیيرمرد پرداخت و شوكر باز مجبور ميشـل روى
 بيدار شود دور بتهرا روى شكم خر خز يلده نيم دائره زد. در



 نميتوانى! مرا نيم روز كامل مجبور ساخت مثر مثل خر موش
 بلكه جزاي خالص است! بايد در زير كادى خواب ميشدم



 خشك و لاغر خودرا دير نگاه كرد و در اين وقت ور لبخنـ
 رفت تا خودرا بشويد و روى سرخ و كرمشرا با آب سرد تسكين دهد. از همين لحظه حوادث ناكوار در زندكى اش آغاز ....... او پاهايشرا بلند بالا ميكرد و از نيزار تنـ بـ به جاى بالك در وسط جوى روان بود. الما همينكا دو دو قدم برداشت دفْتاً احسناس كرد
 قسهت بالاتر از إجالكشى احساس كرد.










 تدريج استعداد فقكر بسرش باز كشت آهسته و یسپس كنان

كفت:

- اينه، خدارا شكر، شروع ميشود ا... اين علائم



rir

دزكرفت، بكير 2 بهرصورت برو. اينه من مم رسيدم. داويدوف اكثراً ميكويد: "من - طبقه كاركر هستم.") یس
 كرفت كارىرا انجام دهد، ناراراحت نشوريد، او زار زنده نهيماند لاكن كار دل خودرا ميكند! كارترا كردى بحه سك، حالا من چه با بايد بكنـ؟ در همين وقت دفعتاً به فكر بابه شور كر رسيد: "بايد

 و خوب، مثل مار آبى بدون عجله و ستنكين ميخزد اما الـا
 ترسيد! الما سوال اينجاست كه كى زيادتر ترسيلده است: هن از او يا او از من؟"
وقت حل اين معماى مشكل نبود، زمان اجازه نميداد.
 قدر كوشيد لبهايشرا نتوانسـت به زنم برساند. آنوقت او كف و كرى پا يشرا ا با هر دو دست كرفت و با


 أفتّاده بود. بعد شو كر بخود آمل، آهسته انكشتهای پایى

 هيبنيّم كه آدم به حسن أزاده شخصاً پپا هر كى ميخواهى راجع كه اين حادثه قصه كن، باور نميكند، ميكويد: "باز شوكر دروغ ميكويد!" اينهم علانئم شكوم. چپه نتيجههانئى ميدهند... آخ كا اين اين داويدوفـرا



 ايستاده شود. درد آنقدر شديد نبود و اين هطلب اورا

بسيار خو ش ساخت. بمشکكل، اما حركت كرده ميتو انست.


 روان شد. در همين وقت دفعتاً در جهت مقابل جوى
 درخشبيدند و لبهايش با عصبانيت شديد لرزيدند آنطرف جوى مارآبى كوچچك خودرا در پییتو آفتاب جمع كرده بخواب شيرين رفته بود. اينكه مار يقيناً آبى آبى بود هيـج ترديدى نميتو انست وجود داشته باشد زيرا در سرش
 بابه شو كر در همين وقت از عقل بيكانه شد. بيانش

 لهجه لرزان كفت:
-

 تو نيستي، بلكه افعى شر افتمناى هستي! اكر اين مسئلنهرا بررسیى كنيم پس تو په هستى حشره نجس، تف، و و ديكر
 بسا يمت اكه به دود وخاك بدل بدل شوى، هيج

 شوكر نفسشراتازه ساخت، لعاب دهنشرا فرا فرو برد. مار آبى كله صيقل شله و سسياه مرمرينشرا بالا

 -

 است از من بدست ميآورى! ببين كه چه آدیترى برای







 سنــرا از دستشى خـطا نداد.

 و دستهايشىا با تحیر باز كرده كفت: ا اينه، مهربانى
 خراب شا همهانطور خراب ميماند. من فنكر ميكنم كار در


 كلّهاش ور انه اين رذيلرا كشته نمیتوانى اما با ضر به دوم


 بود و پشیت كردن خودرا ميخاريد و بعد نو ميلانه دستششرا
 از جوى فاصله خوب زياد نركرفته بود همين طور
 مزی...
 كلمها ايست از يو نان قليم به كه دروازههايشـان در يلك خط مستقيم قر ار دارنل (مترجم) .

خمارانكيز و مغهوم كنثـه بمشام ميرسيد. راه از از كنار بيشههای بلوطى ميكنشت. از درختها سردى و بوى بيجان اما تازه كننده بر كهاى كنديده بلوط مى آمد. لاكن بركماى
 بنفشه ميداد. از خنين اختاط علاط عطرو بوىهاى مختلف آدم
 يك شكلى ددركون ميشود، مخصسوصاً وقتى كا او خودش
 او پاى مريضشرا بالاى بالآوش كلوله شده كذاشته راحت
 آويزان كرده بود و حالا ديكر با دهن بـيدندأنش لبخند

 پوست داده و سرخشى به هر طرف دور ميخّورد و عطرهمای آشنا و خودى سرززمين مجبو بشرا حريصانها ميبلعيد.
 آهسـته آهستها آرام ميشـد، ابرى كه باد از از شرق دوردسـت



 بابه شو كر تا حال آنقدر هم, خراب نبود!
 و ستان كروه دوم معلوم شد، شوكر اسيهارا قدم برميداشتند متوقف ساخت و از كادى هإيان شد. درد



 أينكه رفيق داويدوفي، ماكارجان و آمرين رير اهمهيت ديكررا
 بخورند!"
 كه احسداس ايستکاه شبانه ميكردند محكم نوأخته بالای




 پوقانه شد. اما او از اسیها سرعت هرحه
 و با آوازك بار يك غالمغال ميكرد: "اعزيز كهايم، كاكهكىاترا از دسـت نده!" اول اكافون دوبسوف كه كنار ستان بود اورأ ديد و كفت: -
 پريانيشنيكون از بالاى كوت اناتكميل علف مسرتبار

فرياد زد:
-
 -



 شده ودكاراً به جيبش فرو برد برد.

بابه شو كر با خالى ساختّ كاسه دوم دلده رقيق كه از روغنن بسبيار كم برخوردار بود وضمع كاملا رضا يتمندانه
 آشپززن سخاوتمند نظر انداخت و كفت:

- برای همه شما از تعارف نان و ود ان ان تشكر و ور




 هدالى روى سينهات آويزان ميشيل و يا شايد او كدام فيته امتيازرا به آستينت لطف ميكرد، خدأ شاهد الهـ است دروغ
 در زندُّى چها عمده است
 -خوردنى، هيجّ چیيز ديكر عمدهونر نيست.

 لكن مغهوم كفت:
- تو بابهجان اشتباه ميكنى، تو سخت اشتباه ميكنى و اين بخاطرى كه عقلكت در سن و سال سال بيرى مثل اين دلده


همين خاطر هم أشتباه ميكنى ...
بابِه شو كر لبخند مغرورانه زد:
الز تو

دوبسوف آه كشيله كفت: -


او مثل اسبيى كه احساس باران ميكند فر زد و سرایپ
HIN

از خنده لرزيده خهره سرخ شدهاشرا با آستين بالا تنه خود ينهان كرد.
شوكر تبسم حقارت آميز رانده كفت:




ميكند.
دوبسوف لجاجت كرد:

- اين مسئله هنوز دقيق نيست

بابه شو كر كي دوبسوفـرا قطع كرده كفت:

- اين خو هيتِ حرفى ندارد. من همه خيزرا پيشي از
 بُّند نمود و افزود: - اينه من حالا برايت ايتان يك حادثهرا قصه ميكنم، و همه مسائل واضتح ميشود و هيتع جار و جنجالى لازم نخو اهل بود. بابه شوكر بسيار كم حنين شنو ندهماى دقيق در بر ابر

 .هـر صورت او چنان تصور هيكرد. برای یيرمرد ديكر په باقیى مانده بود؟ در مجالس

 راجع جه چيزى فكر ميكرد، پيرزن شو كر حتى در جوانياش كم

 فيصله كرد آزادانه صحبت نما يد. أو رأحت تر پهار زان وانو نشست، ريشكشرا بشا با كف دست نوازش داد و همينكا دهنشرا باز تمود تا داستا نسر ائى بدون عجلهرا آغاز نمايد، دوبسوف ازش سبقت كرفت وو با جـديت ساختكى كفت ما عادتى است كه دروغغكو هارا قمچچين ميز نند.
r19
 مالش داده كفت: - تو اكافونجان مرا نترسان. من امروز بدون توهم خوب بمرك ترسيدهامبر... خوب، موضوع از اين قرار بود كه در بهار داويدوف مرا "بابه، از تحويلدار دو جوال جو و خرَج براى خود بر بكير و

 بسروقتشان برس. كلهرا واسيلى با بكين كرميچر اند. كا
 اما از اسپهاى تخمى مولد تو جوا ابكو خو اهى بود. تو آنهارا

 اينه بِايم سوال
 است. ميپرسم; "اسبي تخمى هولد پپه معنى؟") داويدوف جو اب ميدهد: "هما نكه اولاد توليل ميكند تخمى مولد ناميلده ميشود". ديكل
 "البتهd). من باز ميهيرسم: "(من و تو هم تخمى هولد هستي؟؟" اوخنديده ميكويد: "در اينجا بابه هر كدام ما جواب خودرا خودش ميدهدها. خلاصه نتيجه جنين است: تو اسر اسر اتى كنجشك يًا آدم يا كدام صور تيكه جنست مرد باشلد تو تخمى مولد واقعى و خالص

 چچطور، تخهى مولد يا كى است؟" او آه كشبيد و ميگو يد: "تو بابه آدم سسمهانده هستى". من برايش در اين باره

 ماندى". هوضو عرا ما در همين جا خالاص كرديم. كوپريانو فنا با پس پس شیهالاقى چرسيلـ:
- معلوم ميشود بابهكك كه تو هم تخمى هولد هستىى؟ شوكر با افتخار جواب داد

- اوه خـدا - و بيش از اين نتو انست خيزى بكويد زيرا رويشرا در پيش بند هينهان كرد و در خاموشى تنها خررس خفه شدهاش ش شنيده ميشد.
كاندرات ميدانيكوف مهر بانانه كفت:
- تو بابهِ متوجه او نباش، تو راه خودرا بكير، و رويشرا از آتش كشتاند.
شو كر با اطمينان جواب داد:
 زداشتهام ولى اكى ميداشتم شايد من تا اين سن و ون سال




 ميحر زد، آفتاب كرم ميتابد، خلاصه كه آزياتاز كامل! اكيم دلحسيهي كرفت:

 - ازياتاث؟؟ يعنى وقتى كه در اطرافت باشد, "زیى" به معنى زندكى كن و خنى


$$
\begin{aligned}
& \text { اكيم كنجكاو سو الشرا ادامه داد: } \\
& \text { - تو اين كلهاترا از كجا پيدا كردهاى؟ }
\end{aligned}
$$

** تجارت و دوران یولى از طريق چكها و غيره اسناد معتبر
?انكى (مترجم).

- از پيشس ماكارجان. ما خو همراه او رفيقهآى بسيار جزرى هستيم, او شبانه زبان انكريزى ميخو اند و من در اين وقت پیش او ميباشهم. او كتاب دبل مثل كو يريانو فنارا

 بيرهأ. ماكارجان برايم داد و ميكو يد: "در اين سن و سال
 آهسته يإد ميكيرم. مكر اكيمجان تو كپ مرا قطع نكن ورنه
 اين دكششنزى بر ايتان قصه ميكنم. اينه، من همر اه تخمى هاى مولدم به مقصدجاى رسيدام. اما نتيجها الى بدست نيامد، نه
 هردم نيك: كسى كه اين واسيلى

 مقايسهشان كنيمر ديميد مالجون يرّ كريميا حی لو ك خو اهلـ بود. من بخاطر خاموشى او در در دشت


 خواب ميكند يا زير كيش جو
 ميزند و باز خاموش است. او براى من چپه سو الى داد كه
 آن زندكى كردم كه در قبرستان مهمهان مرده باشمر و آخر
 ميكنم اينطورامكان ذدارد! چخنين آدم هعاشرتى مثل هن در در

 در اول مى و هغغتم ماه نومبر بيا نيهمانى دراز از راجع به انقالاب
 امها در آن وقت من اينرا هم تهام شب و روز مثل خواندن

بُبل باغى وسرود خروسها در نصف شب هيشنيدم. مكر
 ? أدرهايم، أين سرود "دعإى جنازه" يا كدام ختيـات ديكرى ميخو انند, ..

 نه در باره اينكه خروسها چططور ميسرايند.

 پّس اينه راجعيه اين واسيلى كر: اكر او تنها خاموش
 هيخصورت همر ايش مو افق نميشـدم. دلده يا لخشاك از خمير فتير جوش ميداديم، نتيجه هطور ميشاه؟ من يك

 اينطرف - آنطرف، از ديك - به دهنش، از دهنش - به

 كرفته دراز ميكشد و آنوقت در سبر اسر دشت به هـك رو زدن


 هر طرف چششمشان كار ميكند ميكريزند. تا شا شب ميخو ابد، بدتر أز مو شخرما هم در زمستان ان نميخو ابد
اينه، زندكى من در آنجا ابنطور تلخ بود. هم مث مثل

 نشسستتم، دستهايمرا لوله كردم و به كوشش به تمام نير و
 دز طفوليت؟" إو برايم بلندتر صدا ميكند: " هدر جنک!

سرخها در سال نزدهم از ريل زره پوش مرمى توپ سانتىمترهزا كنار من حواله كردند. اسبي زير وايم كشته شد و من از مهمان وقت صـدمه ديده و پاكّك كر شدم".
 ميخورى كه كوئى بيخى بخود نيستى؟ اينهم بخاطر صـلـوه اسرت؟؟ او بمن جواب ميدهد: "ابرها ميايند، خوب است. باران حالا بسـيار لازم است!" إينه، همر أه شنين خإرتر أشى دو بسوف با بیحوصلكى چرسيد: - تو راجعبه عشق پیه وقت شروع ميكنى؟ شو كر رويشرا با تاثر خمالك ساخت:
بر آن! من تمام زندكى از أين عشق ميكريختم و أكر پیدرك مرحومم مجبورم نميستاخت من هيـج وقت زن نميكرفتمر. لاكن حالا، أجازه بـه خوش باشم ور راجعبه آن قضطاوت
 در آنوقت از عشق بدون خورالـ اينطور نتيجه شد....

 علفرا بدون هيج خستتى همر اه دندانهاي شان قيتي ميروند.... هيتج توجهى به عروسهايشان نميكنند! فكر كردم كه اينه موضوع! من با با تخمىماى مولد خود شرمسار
 آنها بهر صورت طرف مان ماديانها سيل هم تميكنند. لاك ديكى از ميكشم, از „هلوى شان تير ميشوم از شرم دويمرا ميكردانيرانم،
 وقت سرخ نميگشتم, لاكن در إينجا سرخ كشتنزرا ياد
 بطرف دند هیاش كنمب، اينه مهربانى كن مثل دختر شروع به سرخ كشـتن و خخالت ميكنم.

 حساب ندارد! موضنوع اصال غير قابل حل مل ماند. در روز




 خرخك ميخورد، هم أين رقنم و هم آن آن رقم







 بكو يند... ماديان بيحاره طاقت و حوصشلهاشرا از دست دأد و





 جشرمانى!
اين عذاب ديله من تقريباً بيست متر دور كر كريخت
 كا
 كلهاشرا اشسرشانه من كذاشته و آه ميكشد من از يالش كرفتم، بطرف جّهر ميبرمش و برايش









 بالا و كاهى همر آندرى رزميو تنوف. اسيها از زير قيخها و الا




 عشقق بدون غذاى لازمه اين معنىرا ميلهـد. فهميديد مردم احمق؟ و در صشور تيكه صدحبت احتى بسيار جار جدى آغاز شد خنده هيج كنجايش ندارد.


كذشتانُده ادامه داد:




 - من از كجا ميشنيدم، در صوروتيكه ده سال پمش در ستا نيتسا بودهام
 قـر دلم ميخو اهد كوشش ميكنم. مكر بر ايتان كذارش ميلدهم

كه شى مردارى است! - شوكر سرشرا جنبا نده آهسته خنلده كرد و أدامه داد: - دقيق رو! إروى كميته زاحيه بالاي
 صـدايش موى آدم ايستاده شلده و در تخته پشت این حتى در
 ميكنم، اول راج

 با صداى غورمثل اسبپنز بلند ميخو اند: "بريز يك يك ما ديكر، بيا بنويشمر، بخذا قسم". - و باور نميكنيد مردم

 ستانيتسا خدمتى بروم آهسته از پیش ده دانه تخّمرغ غا همر قدرى كه توانستم بالا ميروم، و با رسيدن به سهتانيتسا مستتقيماً به بازار ميروم. آنهارارا ميفروشم فوراً به طععامخانه. ود كا, آل زير هر رقم بيت راد راديو


 تعقيب كند، در أنصورت
 عزيز ميشوم منتظرت باشم". او قلب مهربان دارد و هيخو قت
 كمى مينوشم. آنوقت يا در زير آفتاب خوابيبده لذت ميبرم
 مولدم باشد و خودم به ستانيتسا رو مياورم يكان كار حل ناشدهامرا تنظيم ميكنم. اكيم برسيـي : باشى؟ بابه شوكر آه كشـيد:

- آيا آدم اختتيردأر كم كار ميداشته باشد؟ 55 أهر يك بوتل تيل خاك ميخرى، كاه دو سه قطى كو كرد. يا اينطور:
 دكشنرى. در آن اينطور چاپ شاپ شده است: يك كا كلمه علمى


 معنى دارد. خوب، بسياري كلado مارأ هن بدون هيج توضيت
 معلو مدار است كه: رستورانت. كلمه " آديتر" حنيني معنى



 عشقتو است اكافون كه تو بخاطرش كمى بيسر شـدهاى، و غيره و غيره. اما به هر صورت براى من عن عينا لاز لازم

 . دا
به يك شفاخانه هيلر آيم. اها آنجا بيخى شفالخانه نى ?




 عنيكى كرده پرسان ميكنم: ״

$$
\begin{aligned}
& \text {. انحصارات (مترجم) انيم) }
\end{aligned}
$$

بخرم؟ آنها هر دوىشان قهعه خنديدند، يكى از آنها ميكو يد:

 و از اينخا زودتر بكريز ورنه بزور تداوىات ميكننده"،
 نعل كريختّه، اما اين احمقهاى لعنتّى از إشتمتم از دروازه بر آمدهازد، يكى با تهام نيرو شهالات ميكند و ديكرش به
 حالا كيرت ميكنند!" آخ كه من در اين وقت مثل اسبپ تيز باى تاختم! فكر ميكنم تا وقتى خدا خو انو اب است شي شيطان
 ودزآنجا هر رقم هيخو اهمى دزیيش روى داكترها ها بهانهكن.
 لاكن در دواخانه هم عينك نبود. ميكو ينـ با بهجان يا به شهر ميليروا يا دستوف برو، عيناكرا فقط دأكتر چشم
 بخاطر كدام شيطلان آنجا بروم؟... به اين ترتيب دكشنرىرا حدس زده ميخو انم، موضوع عيناك هم بكلى ناحل ماحل ماند.


كه حساب ندارد!
دو بسوف خو اهش كرد:
مثل كنجشك از يك شان به شان ديكر خيزاك ميزنى فهميله نميشود كه شروع كِجاست و ختت كجاستا -

 يكحا قصشامرا هيت نفهميلم. به اين ترتيب من روزى در ستأنيتسا روان هستم و از مقابلم يك دخترك جو ان ون و زيبا مثل بزلك مييآ يد. كالاى شهرى دارد و دستكولك در در دستش است. بالاى كرىهاى بلند مييآيد، فقط همر اه آنها صـا صدا ميكشد: تق و تق، تق و تق مثلى كه بز سم بزند. اها من
 ندارد! من برادرها در بايسكل هم هـا ماشين يك جو انك مير أند و من برايش ميكويم: "نو اسهكك
 ووافق شد و مرا كماك كرد تا تا بالاى ماشينكش بنشينـينم،

 مرا هحكم نُكير، من خودم مير أنم و هميّينكه او مرا اليلا كرد انـل از دستم دور خورد و من مستقيهماً زير درخت عزما
 نيست خليد كه حسـاب ندارد! بعد بك هغ هِله آنهارا هيكشبيدم، برعالاوه تنبانم در يك شاخك بـك بند مازاهـ و پإره شد.
دبسوف جهاً كپشیرا قطع كرد:

 بابه شو كر با لحن غمعين بر ايش جو اب دار داد: - و إينه باز تو كپ مرا قطع ميكني - لاكن بهرصورت تصهيم كرفت أدامه بلدهد: - ایعنى كه اين بزلد مقبول ميرود مثل عسكرلك دستاك هيز ند اما من كناهمكار فكر ميكنم: حطور ميتو انم حداقل بسيار كم همر ايشى قول بقول بروم؟

 بحه از زير قولش كرفته كش ميكند و كاه دختر اورا. لاكن
 لذتى ببرم؟ در دهكاءه ما اينطور كشتت رسم نيست، خنده هيكنتند، يس در كها؟


 بابهجان؟") برايش ميरويم: "ناجور شدهام عزيز شفاخانه به هييج رقم نميرسم، تخته شیشتم خلله ميز زلد..."

او ميكّويد: ("من شمارا ميرسانم، سس من تكيه كنيد"، من هم با تهام جرئت از زير قوا الش ميگيرم و هميطور هورايش
 و آهسته آهسته راست ميشسوم و تا وقتى او هنوز چییی
 دويدم، با آنكه در آنجا هيج كارى نداشتمر. درخشبيدند و به تعقيبم صـدا ميكند: اششما بابهجان اوباش و حقهباز هستيد!" من ايستاداده شدم و ميگو يم: "مخبو بك هن، نز احتيإج بسـيار كارهای ديكر هم ميتو أن كرد! متوجه

 هغازه روان ميشوم و فكر ميكنم كه خاد انا خا خواسته ميليسرا
 تنها كرىهاى بو تشى تق تق ميكردند. هن تا آنوقت به
 از حر يق نكر يختلهاى بابه؟" بكلى نفسم قيد شده اما برا ايشى هيكويم: "از آنهم بدتر. برايم يك قطلى كو كرد بده"). بابه شو كر داستانسر ائى بی بیرو پإيشرا دير ادامه


 يك نفر هثم باقى نماند.
شو كر بى اندازه عصبى و آزرده شده بطرف آبخور رفت و در آن دراز كشيلد و از خنك مجمجه كرده بالا پوشكرا بالاى خود كش كرد. نصف شب شبنّه بزمين افتاد. شور كر از خنك لرزيده بيدار شد. او تصهيم كرفت: "پيشش كازاكها به غرفه ميروم ورنه در اينحا مثل چو پیه سیل در زمستان، خنك صيخورم". بدشانسى شوكر آمسته اما بام بدون اينكه امكان جلو كيرىاش باشد ادامه مييافت.... بابه شوكر هنوز از وقت قلبه بهارى بياد داشت كا كازاكها بيرون ميخو ابيدند، و خون خو ابآلود بود فكرش نرسيد

كه در ظرف دو ماه بعضى چاريزهائى ميتوانست تغيير

 زندهجانها كرم آملد و فوراً خوابش برد اما با بعداز چنـدى احساس نمود خفه ميشود و و بيدار شلد. او در روى سمينـا خود پای لج كدام كسيورا لمس كرد، به بسيار ثاثر فكر

 أو خواستواى سنالين زندهجانرا از سرش بياندازد و و دفعتاً وحشت زده متوجه شد كه اين أصلا پپاى مردانه نی
 قوى اورا ميشنود. در غرفه تنها زنها خوابيده بودند....
 شور بخورد دزا آز كشبيد و از وارخطلأى و هيجان غرق عرق
 از غرفه بر آمده لنگلينكان بطرف كادى دويه. او اسميهماى
 وود! اسيهارا باقدمهاى وسيع تازاند، آنهارا بير حمانه با با شالاق مينو اخت و پيوسته بعقب طرف غرف فه كه دز زمينه آسمان صبحکاهى غضبناك خيره شله ميرفت مينكريست. او فكر ميكرد: (nخوب شلد كه من بوقت بيدار شدم . و



 ميكردند! "




 پايٌوش ميتوانست صرف از كوپريانوفنا باشر......

جان شوكر از هراس يخ كرد و خودش خطاب به خداوند
 جزا داده ميروى؟! يعنى كه من در تاريكى یا پإوشهارا غلطى كرفتم. شپطور پیش زین خود
 ناشدنى!
لاكن معلوم شد كه مسئله قابل حل بود با شو شو كر عادلانه



 خودرا ميكنند. در هر جا قدرت شوراها است است و كلخوزهها، اكر يك كلخوز كمى علف درو شده كلخوز ديكررا بكيرد چه فرق ميكند؟"
او در حدود دو كيلومتر دورتر از دهكده وقتى بهـ



 - بخاطر شها خو به قتل نبايد برسم، لعنت بر شمها! شو ك خنين شكل عالى از بركه افشا كنتنده نجات يافت او او با تصور

 اما او بسيار پيش از وقت خوش وشحال شله بود: در خانه دو ضربه آخرى، وحشتنا الـ و كمرشكن منتظرش بود....

 كرد: " شايد يِيرهزن من مرده باشد؟" اما وقتى زنانى بالاى چیزى ميختديدند از راهش داخل شده عجولانه به هر طرف نگاه انداحت، پاها یش قات
 است؟



 رِيرز
: jof
للعتتى! اونه كاغنالد روى ميزرا بخو ان!

 كششياه شلـه بوه خو خو انلـ
 .

 شو ك در اه

 كفت:


 .بر ای شو كر أینتا位
 ه 21* $\quad$ ~Rを

هرا كونهاش بستهاست رويشرا ميKشبتاند و ميكفت يكانه
 حتى

## $r$.

آندرى رزميو تنوف صنبح وقت به شور ای دهكده آمد تا آماز و كزارش راجع , به دزو كردن عنف و آمادوكى درو غلةرا امضا كرده با قاصند سوار به كميته أجر ائيه بفرستد. او هنوز موفق نشبده بود آمار هر كروهرا عليحلده ببيند كه كدام كسى شديد به دروازه تقتق زدا تـا رزميوتتوف سرشرا از كاغذها بالا نكرده صداكرد:

- داخخل شو !

دونفر ناآشنا به اطاق در آمدنل و فورا چچنان تصور شد

 بالاپوش جديد و رابر كارى شده بود. او لبخند زده ززديك شد و دست سخت و سنانكينشرا براي رزميو تنوف
پيشس تمود:
كاركران شهرشاختى، و اين معاونم و نام فاميلد فاميلى اشن

 ايستاده بود اشاره كرد.
آن يك ظاهرآ بصورت واضتح به آمر كله دارى و يا
 كالاهدار، موزمهمايش از يوست نرم بود و ساقهاى عريض داشت، كلاه پيك خاكسترى بسر و شلاق فيشنتى دوزبانه
 لاكن حهره خيز نياكُ با وضح ظاهرىاش بصورت حيرت آورى هطابقت نداشت: چششمان كنجكاو و عاقل، چين تمسشخر آميز

در كنج لبان باريكش، عادت بالاكردن ابروى چی كه كوئى به حيزّى كوش هيدهل، در قيافهاش اشي روشنفكر انه - تهام اينها برای حشیم دقيق و مر اقب بصورت بسيار همه جانبه كوياى آن بود كه اين آدم از از تهيه مواشى و ضروريات ززاعتى فاصله زياد انـ دارد. اين وضمرا رزميو تنوف هم به يك نگاه براى خود متوجه شد. با وجود

 انتقال داد، بیاراده لبخند زد و فكر كرد: "هیه كارمند تهيه مواشى پيدا شده: رهز نان منتخب... آنها نبايل مصرون تهيه مواشى باشند بلكه در كدام ايستاده و به كردن خريدارهاى شوروى با سوته بز تنـلـ".."

 - مواشى اضافىرا از كلخوزها ميخريم. مواشى خورد
 هنوز دلحسيهى نميكيريم. شايد زمستان كار ما با بيايد، آنوقت مطلب ديكريست لاكن الا ها قيهت كوير اتيفى با اضافه نسبت به فربه بودن حيوان مييردازيم, خود شما ميدانيد رفيق رئيس كه كار معدنحانى طورى كه لازم است زان بدهيبر نه كمتر. رزميوتنوف كف دستشرا آهسته روى ميز نواخته كفت:

> اسناد و مدارك تان؟

هردو كارمند تهيه مواشى اسناد هويت خدمتى شانرا
 درست بودند اما رزميو تنوف دير كنجكاوانه اسنادىرا كه برايش داده شده بود ملاحظه كرد و اينرا نديد كه بوريكو
 دفعتاً لبختد زدند و همان لحظه لبخندشانرا هحو ساختّند. بو يكو كه حالا ديكر آشكارا ميخنديد هر سيد:

- فكر ميكنيد ساختكى است؟ - و بدون اينكا كهن منتظر دعوت باشد، آزاد بالاى چوكى كه كنار كلكين ايستاده بود
- نیى فكر نميكنم كه كاغذ كهاى شما ساختكى باشد...

 -



 كارمند خهارشانه تهيه مواشى كه كنار دروازه ايستا
بود كِ آمرشى ورا اصفلاح ساخت:
- بكلى درست است، سىى و هغت خوك خريدها خيم و همهرا به قيمت نازل. از بیشى شها به دهكدههاى ديكر حر كت ميكنم.
رزميو تنوف دلحسپیی كرفت:
- تصرفيه حسأب همينجا ميشود؟
 نميكردانيم. ميدانيد رفيق رزميو تنوف، وقتنآنارام است و هرحادثهاى ميتواند اتفاق بيافتلد. به اين تر تيب ما براى
 كرفتهايم.
رزميو تنوف به شپشتى چپو كى تكيه زد قهقه خنديد: - آيا واقعا ميترسيد كه كيسهكاكها يتانرا نكيرند؟ شما خودتان ميتوانيد جيب هركسىرا كه خواستر استه باشيد خالى كنيد و صاحبشرا از لباسش بيرون بتكانيد. بويكو با خوددراى لبخند زد. در كومههاى كالابى

 تنها حالا وقتى او رويشر ا بطرف كلكين كشتاند رزميوتنوف
 كوشش كشـيلـه شده بود ديد: رزميو تنوف ترسيد : خيزنياك زود بطرف او دور خورد و بار با خوددارى تبسم نمود:
- نی، از كدام جنكه، پسانتر كسب كردم.... پیت كنده؟ - نی، زنم آرام است است اين دأغيست كه در حالت

 دأده به سو الهايى ساده ادامه ميداد:
 خر اش نتّوده. و اكر او اين كاررا نكرده است پسى بخاطر كدام محبو بی نصيبت شده است است
خيز نياك لبخند تمسخر آميز بر لب رانده كفت -- وظيفهام باءثآن است است كه تيزهوش باشم.... و





 سفيدى خاصى دارند.... تو آنهارا أقلا در زير آفتاب ميسوختاندى تا سياه ميشدند و و با سر كين آلوده ميساختتى، آنوقت من هم باور ميكردم كه تو كارمند تهيه موأشى


ميان تهى، با قمچحين مرا بازى داده نميتو انى! خيزنياك تكر ار كرد اما حالا ديكى بدون لبيخند - تو رئيس تيزهوش هستى اما تو از يك بغل زرنك
rrs



 آنحه مر.

 سـاخته است رفيق رزميو تـوفـي؟ پیس من خو در همين اواخر
 متخصصص كشاورزیى كار ميكردم، اما بار بخاطر شرابخورى از
 تغيير بدهممر.... حالا فههيلىى رفيق رئيس؟؟ تو مرأ مجبور به راست كوئى ساختى و اينك لازم افتاد اقرار نمايم و مورد استختغار قرار كيرمب...... رزميو تنوف في كفت:

- من همان انطور به اقرار و طلب استغفارت ضرورت

 او بدون اينكه حر كت كند صند صرا كردن: - مارييا! اينجا بيا!
 رزميو تنوف دستور داد: دهكلده بيا يد، كار عاجلى چيلدا شلده، - و دقيق اول طرف

 انداخت، بالاى چو كى نشسته و و وريشىرا كششتاند. بويكو از خنده خوددار चون برك مينرزيد و بالاخره باآواز بلند صـا كرد
 كير آمدى "رفيق خيز نياكي؟ مثل مرغ در در شوربا كير آملىى؟

 رزميو تتوف بطرفشى نكريسته بدون اينكا تحيرشزا ينهان كند كفت:
شها هر دوىتان در ستا نيتسا مجبور به كريه نشويد! هر طورى ميخو أهيد، دلتان خفه ميشوريد يا نى أها من هر دوىتانرأ براي آشكار ششدن هويت تان به زاحيه ميفرستم شما كارمندان تهيه مو اشى بنظر من مشكو أك معلوم ميشو يد.

 مانده بودند پرسيد:
بودنشا نرا تصديق كردى؟!
رزميو تنوف اخم كشبيده جو اب داد:
- اسناد اسنّاد است، قيافه قيافه، - وبدون عجله

به تابيدن سكرت ترداخت
بزّودى ماكار ناكولنوف رستيد. او بدون سارم عام عليكى با حركت سسر طرف كارمندان تهيه مواشى اشاره نموده از

رزميو تنوف يرسيد:
-

- تو خودت از آنها پرسـان كن.

ناكولنوف با آن دو صحبت كرد، اسنياد هويتشانرا نكلب يست و خطاب به رزميو تنوف يرسيد:
-
 رزميو تنوف خروشيد اما با خوددارى كافى كفت:

- نيّ تا وقتى من هويت شانرا تغتيش نكّسم تهيه مواشىرا آغاز نخو اهند كرد. أين تيّها خوش من نميآيند، موضوع در إينجاست! همين حالا به ستا ئيتسا روان ميكنم تفتيششان ميكنند و بعداز آن بكنار تهيه كنند. آنوقت بو يكو آهسته كفت:
- رفيق رزميوتنوف يیاده تانرا بكوئيل از عمارت برآيد. صحبت داريم. - بين ما و تو چه أسرارى ميتو اند وجود داشته باشد؟ بويكو به همان ترتيب آرام لاكن اينبار با لحن آمرانه

كفت:

- همانطوريكه برايت كفته شد اننام بده. رزميو تنوف تابعيت نمود. وقتى آنها در تمام عمارت
 و سرخ رونـ رنـرا كشيد، آنرا براى رزميو تنوف داد لبخند زده و كفت:
- بخوان شيطان زيرك! در صورتيكه درام ما افشا شد، قطعههاى خودرا روى ميز مىاندازيم. موضور دران در در اينجاست رفقا: هر دوى ما كارمند اداره سبياسى دولتى ولايت هستيم و بخاطرى پيش شما آمدهايم تا يك نفررا پیيدا كنيم. اين نفى دشهن خطر ناك سياسى، دسيسه كار ضـد انقلابى شديد است. بناطر اينكه جنب توجه نكرده باشيم خودرا كارمند تهيه مواشى ساختيم. اينطور كار ما آسانتر ميشود. ما به حويلى ها ميكرديم، با مردم صحبت ميكنيم

رزميو تنوف صدا كرد:
- پس پیر اشها رفيق كلوخوف از اول برای من نكفتيد
 بويكو - كلوخوف كتابحهكك سرخرا بعداز ناكولنوف هم ديدش در جيبش شنهان نمود و با نرمى و ملاطفت توضيح كرد: تو بكويم، براى داويدوف و ناكولنوف بكو الويم، پس از يك
 هستيم. شما آزرده نشويد براى خدا، اينجا مطلب در اين
 متاسعانه بعضاً پنين واقع ميشود. ما حق ريسكرا در

مورد عمالياتي كه براى ما اهميت فوقالعاده دارد نداريم. ناكولنوف يرسيد
-
بويكو - كاوخوف خاموشانه
 كذاشت. اندازه عكس همانقدر بود كه معمولا برا براي تذكره مورد استعمال قرار ميكيرد.
رزميوتنوف و ناكولنوف خودرا


 پيشانى كركمنشانه، سنكاين و چهار كنجش مطابقت نداشت. اين عدم مطابقت
 رزميو تنوف سرشرا جنبا نيده كفت:
 بويكو عكسرا در ورق كاغذ سغيدى كه كنارهمايش ايش شاريده بود همان طور با احتياط بيحّانيا و در بر بكسك تنهان كرده متفكرانه كفت:
-
 يساول سابق اردوى سفيد بود، در قطهات سشر كو بی كار
 اسشت. در اين اواخر تحت زام بيكانه معنمى ميكرد، بعلد دز


 نو احى شما پنهان اسِت. همه مطالبى كه كفتنش راجع به اين

* منشى كميته انقلابى نظامى ولايتى دن، يكى از مبارزين فعال در زمان استقرار قدرت شوراها (مترجم).

تيب ممكن بود همين است. در مورد صححبت ما ميتو انيد
 كلمه هم نبايد بكو ئيد! من بالاى شما أطمينان دارم و حالا



 آخر اينكا بايد محتاط باشيد! شبانه بهتر است اصنا اصلا بيرون
 خودرا آشكار بسازد، لاكن احتياط هيج وقت باءث مزاحمت نيست• بصوورت عهوم بهتر استا شانبانه نكرديد ولىاكر بيرون بر آمديد تنها نباشيد. سلالحرا هميششه با خود داشته باشيد با آنكه يقيناً ههينطور هم شما ازش فاصن اصله نميكيريد. بهر صورت رفيق رزميوتنوف من شنيدم كه تو در موقع


 كشتاند و كو وئى اصمال شمو الرا نششنيده باشد. ناكولنوف به كمكشى شتافته كفت: - بعداز آنكه بالاى من فير كردنـد ما هم براي دفاع

> آماده شديم.

بويكو - كلوخوف لبخند خفيف برلب رانده كفت: آمادكى كرفتّهايد فهم كوئى بصورت ضمنیى تذكى داد - ضنـناً بايد بكويم تيمافى دأماسكوف كه روانى لقب داشت و توسط تو بقتل

 هستند، بعد تيمافى به اساس علل نامعلومى از يثيشش دور شد. او بهِ دستور پو لو لوسيف بالاى تو فير نكرده است
 - ناكولنوف سرشرا بعلامت تاكيد جنبانيلـ و بويكو

كلوخوف كه كوئى لكحّر ميخواند يكنواخت و آرام ادامه داد:

 داويدوف پيدايش كرد براى همفكران پو لوفسيف نداد و همصين فاكت هم شاهلد آنست كه تيهافى به اساس علاس عللى از
 جنايتكار انفر ادى باقى ماند. لاكن مطلب در اينجا نيست.

 فقال ما صرف به زنده او ضرورت داريم. اعضاى عادى
 پولوفسيف صرف يكى از حلقات زنجير بزرك است است مكر
 و كرفتارى او جباىما سپرده شده است نه به به كارمندان

 ساحه ناحيه شها قرار داريم صرف آمر شعبه ناحيوى اداره سياسى دولتى ولايت ميداند. حتى نيستى نميداند. او منشى كميته حزبى زاحيه است و و بالاخره به كارمندان كو چكا تهيه مو اشى چپه سرو كارى ميتو اند داشته
 مصروڤ كاره كلخوزهائيكه تا آمدن نز همانطوزى كه خودرا معرفىى كرده بوديم وتنها تو رزميو تنوف بالاى خيزنياك و در حين حالـي

 صورت من دوسهروز ديكر خودر ا برايتان آشكار ميساختما

 قرار دارد... كوشش ميكنّم اورا از طريق كسانى
$r \varepsilon \varepsilon$
 خدمت ميكردند. مان خبر داريم كه آقاى پولوفسيف در كدانم قطعات خدمت كرده است و و يقيناً قبل از مهمه نزد كدام يكى أز هملدستان سا بقش زند بود و خلاص! قبل از رفتن يك بار ديكر باهم ميبينيم، اما حالا خدا حافظ!
بويكو - كلوخوف در آستانه در ايستاده شد و بهطرف
ناكولنوف نكريسته هرسيد:

- نـيخو اهى راجعبه سرنوشت همسرت بدانى؟
 چششمانشزا سياهى كرفت. او سرفه كرده آرام پرسيلد:
-     - خـب؟ خارمبر داريد او كجاست؟
- در شهر شاختى
- در آنجا په ميكند؟ او خو در آنجا هيج كسىى ندارد،

$$
\begin{aligned}
& \text { نه خو يشاوند و نه دوست و آشنا. } \\
& \text { - همسرت كار ميكند } \\
& \text { ماكار لبخند تلخى زده پرسيد: } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- كارك كر معدن است. كارمندهاي شعبات ما دريافتن كار كمكش كردند. اما واضتحاست كها او اصلا احساس اينر انميكند كار كا كم تمودهاست.... و بايد بكويم كه بسيار خوب كار ميكند، حتى من فكى ميكنم عالى!! روش و رفتار سنازين دارد و آشنائىهاى تازه برقرار نميسازد و هيع يكى از آشناهاى قديمش هنوز پيش او نمى آيد ناكو لنوف آهسته هرسيد:
(
 -

اين مطلبرا بكلى اضافى ميدانى؟ ولى هن فكر ميكنم كه

 آهسته تر ترسيد:

- تو از كجا فكى ميكنى كه من نسبت به أو ناراحت ميشوم؟ - و از

 مدور بحر كت آمدند. او كلماترا انتخاب كر كرده آهستهتر از معهول شروع به صحبت نمود: - تو رفيق كزافهو كو براي اين آمدهاى واي

 بر حضردارىهایى تو هم ضرو هروت نداريم: اينكه ما روز

 خو اهيم كرد! فهميلى؟ يس بكن ديكر از اين جا. ورنها تو


 منطقهوى هستى ما كي دهنلده يا به أصنطّذّح ما دلال هستى .


 و حتى با كاكهكى عسكرى بطرف دروازه رفت بعداز خارج شدن او در اطاق براي يك دقيته سكوت نامناسبى برقرار شـر
 خودرا خاريده كفت: - مثلى كه لازم نبود راحعبه همسرش با وي

صصحبت ميكردم. قرار معلوم او هنوز هم غعه رفتن اورا
ميخورد...
رزميو تنو ف مو افق شد:
دوست ندارد با موزههماى كثيف به روح و قلب پاكث در آيند... خيزنياكَ دستگير دروازهرا هحكم كرفته آشتيـذيرانه كفت: - خوب، فرق نميكند، درست ميشود. رزميوتنوف بخاطر اينكه وضع نامناسبرا بـه تر تيبى صصيقل داده باشد پیر اسيد: - رفيق كلوخوف، براى من تشريح كن، خريدارى مو اشى چطور ميشبود؟ آيا شما راستى هم ميخريد يا يا تنها به حو يلى ها ميعرديد و بیى و بها ميكنيد؟ بويكو - كلو خو فو از جنين سو ال ساد
 - اختياردار واقعى، آنا معلوم هيشود! هم مواشىرا
 جنس خريدارى شله ما تو ناراحت نشو : مو اشىرا كله كرده به شاختى روان هيكنيم وو كوشت آنر ا هعدنجيمها با كمال ميل ميخورند. ميخورند و از ما تشكر ما مر نميكنند زيرا

 از اين قرار است برادركا رزميو تنوف مهها نهارا مشايعت كرد و آر نجهاى خودرا روى ميز كذاشته و كونههايشىا بالاى دست تكيه داده



 رزميوتنوف از ششت ميز برخاست تا كمى شخياشرا بكيرد. دو سه مرتبه از دروازه تا كلكين رفت و آمل و

دفعتاً در وسنط اطات كو ئى برمانع غير قابل ديدى مواجه



 و وه شاختى براى ديدنش برود؟ در اين روزهها او المناك

 رزميوتنوف جیند روز در در اضنطراب و هر اسانى هنتظر بود كه ماكار چه

 ديدن يكى از اولين ايستعاهوهاى ماشين و تر آكتور در

 مردانهاش كجا كم شلده است؟؟..."
$r 1$
هنوز در بهار، حتي وقتى كنار كتاره بافتكى شمال برف آخر چون آب شفاف
 رزميوتنوفرا تسنديدنل. آنها دير بر
 تاكوى تا زمين فزو آمله آهستشه و سبك بالاى بام خانه نشستتند. دير نشـسته بودند و سر ها يشانرا مختاط به هر طرف ميكشتاندند، مينگر يستند و با با جاى نو عادى ميشدند، بعد كبوتر نز با قـد الدهاى كر اهت آميز

 فرو برد و كممى بعقب زد و درحاليكه پها

يند يدهاش چون قوس قزح خيره ميلرخشـيدند غير هطمئن
 بالهايشرا با صدا به هم زده نيم دائره ترسيم نمود و بالاى قاب
 بالهايش جز دعوت رفيقش مبنى بر تعقيب وى په ديكرى ميتو انست باشدو
 از دروازه حويلى در آستانه در خاني
 كنار لوش و آب برف ميدويد و دراين وقت جيزكرا نولك ميزد. كبوترنر اورا با دوشكهاى يروقفغه تعقيب ميكرد،

 تقريبا با زمين تهاس ميخورد تعظيم ميكرد، با با صداى بلند
 وقت دمش خو ون پکها باز و به زمين مرطوب و سرد و

 از لوش دور بسازد. رزميوتنوف با احتياط قدم برداشته از دو قدمىشان كذشت اما كبوتر تها فكر پیريدنرا هم نمك نكردند، آنها خودرا
 آستانه دروازه خانه أيستاده بود با احساس انسات كرم

 و يا شايد بفكرش رسيد: ״به خوشبختى ناوقت من اينجا خانه هيكننـلـ.... او مشت شیر كندمرا از تحويلخانه كرفت و پيش روى كلكين پاش داد. رزميوتنّوف از سر صبت الخم كشيلده و غضنبناك بود: وضن آمادیى درو و پاكڭ كارى تخم بذرى خراب بود، در

إين دوز داويدوفزا


 دو كارى كند. الا وه وقتى درخانه
 تماشاى كبو ترها پرداخت خشاك شله بود روشن و ملايم كشت لاكن بالا فشار بيشتر آمد.



 هم نول نميز ند
 خوش تر اش و جوان بود. به همهين تر تيب كنار محبو بشى
 زند زن و زیسرشی در زند زيارت


共
 و نوازشكر بهارىرا نميديد. در برابر نكا كاه افكارش قيافه



 روز درخشان بهارى ازش جدا ساخت ....

 .
 قاشقرا كرفت و قاشت هر دو مرتبه بالاى ميز افتاد، از دستشى كه بصورت عجيبى نى نيرو شلهه و شليلد ميلرزيلد،
. ميلخشـيـ
 خوشبختى انسانها در وجود
 سبي زنله سـاختز خاطرات رنج آورى ميشود كه از عذاب


 سـاخته كفت نـــشـود -
-
مادرش با لحن محتاط پرسـيد: -رويشى روئيل
-
 نمـيكنى .. . مشلى كه معلوم ميشدود در هيان قلب تو استخو ان

اسهت...
-
 د.

پيرزن لبهاى خشك ورنك
كفت:

- خوب خدا همرايت.

رزميوتنوف از دروازه حويلى بر آمده نه راست برّ بطرف













سياه مرطوب بالاى قبر ها حكا حكفرها بود.
 ميسازد اما غصه و اندوه بخصوهن و عميق فقط در او اوائل
 رزميو تنوف راهى كه كو سالهها نا از طرف شهال از قسهت هشار


 كا كلى ها در آين قسمت زمين "كا مرده مردم فراموشش كرده بودند سكو ت آرامرا آرا برهمم ميزدندند. روز بهارى از آفتاب آر فروزان روشن و از زند آندى بيدار





$$
22-1658
$$

ror

فراموش ناشلنى و خوشبختى زودكنرشرا ببيند؟ شايد هم به همينخاطر زيرا كذشته مرده عزيز و قريب قلب انسان هميشه يا از قبرستان ويا از ظلمت كا كنك شب بيخواب به بسيار و ضاحت ديده ميشود.

*     * 

رزميوتنوف از همان روز جوره كبوترىرا كه به خانهاش آمهه بودند تحت قيموميت خود كرفت ,ورز دو مرتبه يك يك مشت كندم زير كلكين ميهاشيد و تا وقتى ايستاده ميشد و پهره مرغهاى مر بی حيارا ميداد كه كبوترها سير ميشدند. او هر صبنح وقت دير در لخك دروازه انبار مينشست، سكرت ميكشيد و خاموشانه مراقب آن بود كه ساكنين جديد كاه، شاخههاى باريك ور غوزههاى پششم تكيده كاوهارا از كتاره بافتكى كاري يششت قاب كلكين ميبردند. بزودى آشيانه خشن و ناهن انجار آماده شد و رزميو تنوف نغس راحت كشيد: ״ رانس كرفتند! حالا ديكر نميرونده".
 رزميوتنوف لبخنا زده فكر كرد: "اسر تخم نشست كار منجر به برداشت فاميلى رسيد. "٪
با پيدا شدن كبو ترها درد سر رزميو تنوف بيشتر
شد: لازم بود دانه شانرا بوقت هيداد، آب كاسهرا بايد

 فوق العاده ضرور بود رزميو تنوف روزى در بركشت از مزرعه از جو ار خانه ديد كه پشـك پيرو دوست داشتنى مادرش با تمام وجو خودرا به كاه فشرده و روى بام خانه ميخزيد و و بعلد به آسانى بالاى ينجره نميهباز جست زد و دمشرا تاب آماده خيز شد. كبو ترك در آشيانه بيحركت و یشت بطرف

چششا نشسته بود و قرار معلوم احساس خطر نهيكرد.
 رزميوتنوف سر انكشت ميدويد، ناكانرا زود از جيبش كشیيده نفسرا قيد كرفت و چششمان تنـ شان شله
 زود زود تكان داده وكمى عقب رفت صداى فير بشدت

 كرد، كارتوس از طول تهام بدنش كذشته بود.
 رزميوتنوف كونى هيج حادثهأى رخ نداده باشد با لحن جدى پرسيد:

- بيل آهنى ما كجاست مادرجان؟

او از دم یشك مرده كرفته و حشـها نشرا با كراهيت
تيهه بسته بود.
پیيزن دست به دست نواخت، آواز انداخت، كريه
تسرداد و نعره كشبيد:
-


"ينكه تنباكو نداشته باشيد دقآور است!
پسرش با خشو نت كي اورا قطع كرد:
 . نكير • وقتى بما هر رقم خطاب ميكننـد من و و او او بسيار

 الئكه خطا برويم ميزنيم. بكارِار اين كثافت دو پا داشته
 خالا به خانه برويد. در بين خانه هيجان كينيد اما در

حويلى هيجانى شدن و بدكو ئى نسبت به خودرا من بحيث رئيس شوراى دهكده شديدا منع قرار ميدهم. مادر يك هفته با سِرش كی نميزد و خار خاموشى هادر برای پسر بسيار مناسب بود: او در ظرف يك هـ هـته
 خودرا براى مدت طولانى از خطر معذور سانخت.
 است؟ هر روز فير ناكانرا ميشنويم. از ويشت اني سوال ميشود هچرا مردمرا هراسان ميسازی؟ اكر امتحان سالاح لازم افتاد یس به دشت برو، در همانجا فير كن، لاكن بـ با اين ترتيب مناسب نيست آندرى، فاكت! رزميو تنوف اخخم كشبيده جواب دأد:
اين لعنتىها به زندكى نميما نند! داويدوف أبروان آفتاب سوختهاشرا از تعجب بالا زده

- كدام

 لب بالائى داويدوف به لرزه افتاد. اين اولين علامهاى اليا


 پيشش بينسازنده پيش دراز كرده كفت: كه موضوع عیيست• داويدوف بارنج و عذاب حمالك شد و در حاليكه نزديك بود از شدت خنّده به كريه بيافتـد پرسيد:
مواد خام حيوانى پوره نشده است؟ تحويلدهى پوست

حيوأن پتدار بطى پيش ميرود و تو ...و تو دست بطار شدهوأى؟ آن آندرى! اوى نميتو انم.... زودتر بكو، اعتراف
 داويدوف سرشرا روى دستانش اندأخت، بيلكهاى عريض شانهاش در تخته پشیث وى در در حركت آمدن همهين وقت رزميو تنوف كو ئى زنبور زردكا كزي يدهاش باشلد جست زد و نعره بر آورد: - أحهق! احهق شهرى! كفترهاى من سر تخر آم

 بكار شدى"... بخاطر كدام شيطانى اين دو كانكا برای من
 ميكنند و من هم, آنهارا طورى كه لازم اسمت حفالظات ميكنـي و اينه، حالا هر قدر د! ات ميشود خندا رزميوتنوف براى ريشخخندهاى نو آماده بود و انتظار
 بود نداشت. مكر داويدوف خشپمان تر از اشكشرا زود پالك

كرد، بسرعت ترسميد:

- كدام كفترها؟ از كجا بيش تو آمدهاند؟ رزميو تنوف خشهمعين شده جواب داد:
 شيطان ترا ميداند سيميون كه تو حرا امرا كا

 آنطرف ديكر هر كدام يك يك دم دأرند، للاس هر در دوى انـان

 هستتند يا نى؟ در طفوليت خودم هم كفتر بازی ميكردم



ro7

حالا ديكر رزميوتنوف بروتهايشرا مالش داده ميخنديد: - آنها از جغناه اليعانه آمدهاند، يعنى كه جنسشان

 "بيكانه") زيرا نان مرا ميخورند و خودشان براى خوراك اك
 به هر جنسىى كه زيادتر دلت ميخو اهد متعلق ساخت

داويدوف حالا ديكر جدى سوال ميكرد: - رنـششان چه رقم است؟
 -

- مثر آلو بخاراى پخته كه هنوز دستش تزده . باشند.

همر اه كبودى و دودكَ.
داويدوف مايوسانه ناله كشيد:

- آ-ا-ا، بور هستند، -و در همان لحظه دستها يشرا

 بيينم. بسییار دلحسپپ است، فاكت!
- بيا، ببين، مهمان نم خو اهى بود!


 ذخيره ميكنيد؟
بحهها حركت كرد. آنها مثل كنجشكها به هر طرف دويده پر اكنده شدند
 رزميوتنوف بششكل از غضبش خودودارى نمود و مصرانه برسيد: -
rov


 ميكشـيد نـد
 نیود. او كلهاشرا ميان شانههاى لاغر خود درون
حو نی زد:
- 

ميكشـيل.
-
دو كار مختلف اسست.

 هيخورد")
رزميو تنو
 ا.ين هعنی

هسیتى؟ نامت حییت؟
هي تيهو شكا است.
-
 ميخو اهلـ.
فعاليت جو انمردانه و نحيبانهاى كه رزميوتنون تنام




 انتظطارش است. او محتاطانه با تلى هاى هوزهاش شر だ

 ير افى روى صنهخانه چيباكو فها بر آمل.

 یشیك زرد بزركرا كه از خوراك خر خوب خاق شده بود در

سينه خود ميغشرد. رزميوتنوف بخاطر احترأم سر سفيدى زن صاحبخانه سلام احتر امانه داد: - سلامت باشى نهنهجان! - و با انكشتها يش بسيار

خفيف به پیاق خاكسترى تهاس كرد. پيرزن با صداى غور برايش جو ابي داي داد:


تعريف كن.
كفترهارا ميخورد. اينطرف بلهه، هن همين حالا برايش ديوان حرب جور ميكنم. براي أين ظالم و رهزن مهينطور
 - تو ته حه حق اينکاررا دارى؟ قانونى از طرف حكو هت
 رزميو تنوف تبسى, كرده كفت: -
 است، چس بی بايد محكوم به اعدام شود و اينهم تمام صحبت!

 بإيد تال ندهم، بيار نهنهجان همر اهش صحبت ميكنم.... شايد تورا براى اين وظيفه مزدور بكير باريّ؟
 بيهوده برای خذا عبادت و كمرترترا كنار تمثال مقدس خم كنى از بيكازى هصروف موشمها شو. roq

پيرزن به غر زدن پرداخت: -
 انتخاب كنند! تو ميدانى كه در زمان سابق هيتعيك اتمان دهكده هم نميتوانست با بن من بهو افقه برسد و بس بـر بيايد؟ مكر تر امن از حوينى خود حنان بيرون بكشـم كه تو صرف در كوپه بخود بيائى!

 رزميوتنوف كنار صغه ايستاده آرام سكرت ميتا بيلد. از
 خودرا ترك تنخو اهد كفت. طول سكرت در اهد

 شكل ديكرى بخود كرفت.... رزميو تنوف آرام و با ملاحظه شروع به صحبت كرد: - تو راست ميكو ئى نهنهجان! كازأكها مرا به حماقت رئيس انتخاب كردهاند. ناحق خو نكفتهاند كه إعقل كاز اك

 استعفاء ميدهم.

- اينز اررا وقت بايد ميكردى! همر اه هشكت وداع كن، آنر ا بيست رئيس بده .


 رزميو تنوف قاطعانه معترض شد -
 لاكن پشكرا ههر صورت بده، من وقت تاوبالارا همرايت
- 

ثدارم. بالايش صليب بكش و بخو بى براى من بده، دست
بدست.
پيرزن با انكشت كنجدار دست راست خود براى
 آنقدر بزور به سينهاش فشرد كه با با صداي ديوانهو
 مثل ديوار رششت سر رزميوتنوف صن تمسخرأميز خنديدند. خوشبينـى آنها آشكارا به طرفدأرى
 آرام ساخت و نعره زد آنها فورأ كوئى برايشان قومانده داده باشند آرام شدند.


 خشن اخبارى دوانده سكرت ترا سرش كرد و و خودش با ناه لاقيدانه از زير بيشانى بطرف بيرزن سلحشور ميناكر سيت و برعاوه كستانا
 دهاكده به غير از مادرش براى وى رضايت بخش و حتى

 در وى حفظ شده در وجودش زن انـه هو بود. اين بار هم او از عادت خراب خود استفاده نمود. او سعرترا در در داد و دو بار بيهم دودرا كثشيل و بعلد مودبانه و حتى كوئى با خوشخلقى كفت: اكر يك قرن ميشنيدم باز هم ميخو استم! نه نان ميخور انـورم و نه آب مينوشيدم، بلكه صرفت ترا مجبور ميساختم از از تا شام غالمغال كنى .... هيمع حرفى نميتوانـي اند وجود




من تر ا هوينطور هم صدا خو اهم كرد: "نهنه ايكنا تيفنا"ه
 كنيم: اكر لازم افتاد مردمرا براى مجلس صدا
 كار از طرف كلخوز برايت دستهزد دو روزه كاررا حساب ميكنيم......
رزميو تنوف هوفق به ختم جملهاشنشده بود كه يريرزن
 وارش كرد. رزميو تنوف هراسان آنطرف خيز زد، پششك
 سبزشرا دورلك داد و از درون ميو زد و از كنار وى






 دوره زده جانب راهروى رفت كه مدتها قبل با آن آن آشنا بود. در عوض شدند و فوراً با سرو صدا صـا سـقو طش دادند.


 بود نير خيز شد و كفهاى دستشزا .هـم نواخته نعره

ميكشيد:
ميشناسم!... وقتى رزميو تنوف رويشرا كشتانده به صففه نكر يست بسيار متحير شد. او ديد كه نهنه ايكناتيفنا سينهوما يشرا
 كرفته الست و چششهانشرا دير با كنجهاى دستمال سر

خود چاك نَ نموده و هنوز هم به خنده أدامه داده و با صداى كرفته "كفت:

- آندرىجان رزميو تنوف! بخاطر لكدمال كردن فاليز

 و بعد تصـفيه حساب كن؟
 پيرزن با حشـهان استدعاكر انه نكريسته كفت: تصفيه حساب كامل صورت خور اهلد كرفت! لاكن در بدل
 است براي من بده. عنقريب يك ميبر آيند و جوره ديكر اينكا تو براى من تحفه ميدهى

و اينه من غنى ميشورم. -
 رزميو تتوف بطرف باغتهه دور خورد و صدا كرد: بعداز ده دقيقه طرف خانه روان بود اما براى اينكه توجه زنان غيبت كر كريمياپیرا بخود جلب نكند از از ران
 از شمال باد تازه و تقريبا يخ ميوزيا
 پیاق خود نشان
 مينكريست، خجالتآميز لبخند ميزد و باد، باد سرد شاد شال موهاى ماشوبر نجشرا شورك ميداد.
rr
دو روز قبل از جنسه حوزه حزبی كريمياهى شش زن
 زنها ميشرميدنلـ يكجا به خانه داخل شو ند. آنها منظم بالاى

يتههاى زينه و صففه نشستند. در اين وقت زن كاندرات عيدانيكوف دستهال سر هاكاك و نيل خوردهاشرا مرتب مـاخته هر سبيد:
-
زن اكافون دوبسوف كه زوى پته پايان نشسته بود
بجاى همه جو اب داد:
-

 كنار كِلدان ايستاده بسيار نامناس








 احساس فرمانبردارى بيفكرانه از سرنوشت، كا آ احسـاس
 وى از قاطعيت فوقالعاده نما يندكى ميكرد و در اين لـيطه
 تصنيم خود كشي حتمى كرفته باشد. زن ميدانيكوف به اطاق داخل شد و آهسته سلامعليكى

 بییپاره هر اسناك آخ كرد و طرف آسنتانه در پسیسرفته كفت:

- اوى، شيطان ترا بزندا شلـهای؟ تو اقلا برو رويترا بشـوى ور نه خنان خون جارى است مثاليكه خو كـ نر حلال شدهباشد.
riz

ماكار با مهربانى تبسبم زد و به او خوش آمد كفت:
 همين خاطر هم رويمرأ بريدم. مدتها هيشى بايد آن آنطرف
 لعنتى عذاب

 خاص ميكنم. زن ميدانيكوف با كمجرئتى بالاى چوركى نشسته سعي ميكرد طرف ماكار نبيند و

تكرارى پرسيد:
-
 دو بار سرفه كرد و زود به آخر رسانيد: - حتى بكير و

 خو فلج نشده است؟
 شش نغر زن بحضور تو آمدهایم. -پـذيرفت و اينه ما خواستيب براى همين دوز مكتبرا مرتب
كردهاند؟

- ما جطور، خود ما عقل نداريّ؟ تو راجع به ما خراب فكر ميكنى رفيق ناكولنوف! ---
 حساب نخو اهيم كرد. اين كار اجتماعى است.
- در صورتيكه ما داوطلبانه اين كاررا ميكنيم چِس
 سر كروه بكو تا او مارا به كار ديكرى روان نكند شش نقر هستيم، زامهأى مارا دز كاغذ نو شار انته كن كنويسم، بدون شها هم بيروكراتيزم وهرنوع نوشت خواند كافى است
زن ميدانيكوف اسِتاده شد، كمى خاموش ماند، از بغل بطرف ماكار نگاه كرد و آهسته لبخند زد:
- اما شوهر من هم مثل تو آدم عجيبي است، حتى استى
 سرزممينها هر روز ريششروا تراش ميكند و وقتى خانه مى آيد شروع به برابر كردن پيراهنها ميكند، او او بهحساب

 من برايش به ريشخند ميكويم: "تو مثل دختر قبل از از عروسى هستى". مكر او شديد قهر ميشود! قهر ميشود اما ظاهراً نشان نميدهد. تنها بعضى وقتهائيكه من بالايش ريشخند ميزنم فوراً چشیمهايشرا نيمه ميبنلدد و من ميفهمب كه حالا با كلمات غليظ. دشنام و ناسزارا ميكند. من آنكاه زود ميبر آيم' نهيخواهم بيخى متاثر بسازمشا...
ماكار تبسم كرد و چششهانش مهر بانتر شدند.
- عزيز اين اين كار براى شوهرت از عروسى كردن با دختر اهميت بيشتر دارد. عروسى كار بـيـى اريار سـاده است! نكا حردند و خانه رفتنتد و كار در همين جا فيصنله



 بيهوده همرايت صحبت كنم و آبرا در آونك بكوب؟؟

خلاصه اينكه حزب امر كبيرى است، و اين آخرين كلام من است. فهميدى؟ -

بياور ند، در حـدود ده كراخی. -
--- و يك جوري اسب هم همراه بپهما كه كلردا لكد كنند.
ماكار تيخرا از روى رو خود دور كرفت، بطرف زن ميدانيكوف مثل كرك با تهام بدن رو كشتاند و با تمسخر يرسيد:

- شايد ده نفر كركاررا هم از رستوف برايت دعوت كنم؟ -
 -
 همه آيزهارا در اختيار تان ميكذاريم، صرف از برآي خدا برآى! من از خاطر تو دو بار ديكر رويمرا بريدم! اكر من دو دقيقه ديكر ممر اه تو كب بز بنم در وجودم يك جاي سالم هم نميماند فهـميدى؟



باز دروازهرا بإز كردد:

تاثر آشكارٌ بكوش ميرسيديـ.
- يادم رفت برايت بيرّشكر بكويم. دروازنه با سر و وصدا به هم خوّرد. ماكار تكان خورد M7V

تعقيب زن ميدانيكوف نعره زد:
- 

 ماكاررا كه هميشه عبوس و ترشروبود چنان خوش خلت ساخت كه تا شام با بياد آوردن ملاقات و تشكر نـر بيوقت زن كاندر ات با خود ميخنديد

*     *         * 

هوا در الين روزها آفتا بـى، بدون باد و ور كوارا بود.
 خدشه و عيبى سفيل ميزدنـلد و داخل آن فرشيكه با خشتهایى سفت شسـته و دست ناخورده معلوم ميششد و هر كسـي در در مكتب داخل ميشد بىاراده بالاى انڭشت حركت ميكرد.



 تنباكوى خانگى و عرق مردانه و از أنبوه زنان و دختران فيشن كرده بوى لبسرين وصـا بون ارزانبى هورج ميزد. در كريميا پیى لو


 بسترى يا در داخل هكتب و و يا در كذار آن بودند. در دشت،



 فوقالعاده كهنه بودند به مكتب آملده بود. ظاهر وى كا وه در


بدون شلاق و بدون تبراق كر باسىى در بغلشى غير عادى بود و بسيارى كازاكهاى سالخورده اورا از از نظر اور اول نميشناختند و ممرايش چون نآن آشناى نو آمله سلام عليك ميكردند.
ساعت شش یوره ماكار ناكولنوف از پشت ميز كه

 تشسته و در راهروها ايستاده ايوه بودند از نظر نظر كذراند. هياهوى خوددار و آوازهاى آهسته و خنده كوشخر اش زنانه در آخرين قطارها نار خاموش نميشد. آنكاه ماكار دستشرى بلند بالا كرد و كفت:
زنها كمى آرام باشيد! خو اهش ميكنم بيشتررا مراعات كنيد. آغاز جلسه علنى حوزه حز برا بـى حزب كمو نيست سر تاسر شوروى بلشو يكهارا در كريمياپی اعام ميدارم. نوبت صحبث از رفيق ناكولنوف يعنى از خودم است. آجنداى جلسه ما يك مسئله است: هِّذير
 مو اصلت كرده است و در جمله آنها در خو استى همقريه ما كاندرات ميدانيكوف است كه شها اورا به بسيار خوبى ميشناسيد. اما مقررات و اساسنامه خزبى طالب بررسىى شخصصيت او است. از همها، هم از از حزبىما و و هم از از باقى رفقاى غير حز بى و وطنیدارها خو اهش ميكنس در مورد شخصيت كان اندرات حرف بز بز نيد، هر كه هر رقم فـم فكر ميكند، هر كى "هو افق" است و هر كى همر شايد "همخالف") باشد. صصبت مخالف اعتر اض ناميده ميشود، مثلا بكا بكو ئيد: "بها رفيق ميدانيكوف اعتراض دارم"" - و آنوقت فقاكتهارا بكويد كه هرا رفيق ميدانيكوف شايستكى عضنويت حزبرا ندارد. براى ما فا فاكتها و شواهل واقعى لازم است، تنـيا
 كيهاى خارج از موضوع و پیر كو ئى بدون فاكتها و شو اهد در


 بيو كرافى خود صصحبت ميكند، يعنى در باره وضنع زندكى كنششته، حال و آينده خود كی ميز ند. ون وبعد شها شروع كنيد، هر كى هر جه آهي ميخو اهل راجع به رفيق ما ميدانيكوف بكويد. هوضوع واضِ استى؟ واضِع است. يعنى كه عمل
 ناكولنوف در خواستتىا خواند، وران ورقك كاغندرا روى ميز مهوار ساخت و كفدست طويل و سنكين خودرا بالاى آن كذاشت. اين ورقك كها از كتا بحه شاكرد مكتب

 مرتبه كاه بطرف كمو نيستهائى كه ششت ميز ميز نشسته
 برايش غير متمولى بود شر مناه مينكر يست و حنا

 باشد.
او در جند كارهه راجع به زندكى خود قصه كرد و در در

 ترحم و رنجور ميزد. ليو بيشكين طاقت نياورد و با صداى بيند كفت:

- تو چرا از زندكى
 كا ندرات با جرئت تر سخن بكو ! كاندرات در حاليكه شانه هايشرا لرزان بان بالا انداخته مينشسست آهسته جواب داد:
- من تهام گیها يمرا كفتم

چنان احسناس برايش دست دآر داده بود كه كوئى از خانه كرم برهنه به هو ای سرد بر بر آمده باشد.... بعداز سكوت كوتاهمدت داويدوف برخاست. او راجع

به كاندزات كه با
 ديكران نمونه و مثال قرار داده در آخر با كهال اعتماد كفت: -

 نعرهماى تحسينزآميز قطم نمودند: - درست ميكويد!
-

 صورتيكه يك پولوا از دست بدها دولد دو پول كمائى ميكند. باور تميكند!
كاندرات باره خود سنخان خوش زياد شنيد و تصـور مينمود نظر و
 در هممين وقت بابه شوكر برنخاست بلكه فنروار جست زد
و شروع كرد:
اعتر اض كامل ميكنم! من مثل ديكر ان نيستمام
 هستتم! كاندراترا چنان ترسيم كردند كه كوئى آدم نى . كها او هطور ميتواند مقاس بار باشد در صور تيكه مثل ما باقيماندهها همينطور كناهكاراست؟
ناكو لنوف اين مرتبه كي بيّرمردرا اصالح ساخت : -

 و يا مطيعث بسازى. او رويشرا بطرف ذاكولنوف
 دستمال سرخ كه مدتها شسته نشلـه بستاه بود. - آن ماكّارجان تو خو بسيار دوست دارى مردم نيكرا

 تو

 انتقاد و انتقاد از خودرا با تمأم نيرو و قدرت توسعه

 بهآن معنى است كه تو آدمرا هررقتم و از هر جا يشى ميخو اهى



 ناكولنوف كي اورا قاطعانه بريد:
تعبير غلط نكن ! انتقاد از خود معنى اينر ا دارد كا كه يعنى


 خاموش شو و آرام بنشـين. بابه شو كر عصنبى شد و با با آواز باريك قغى به غالمغال ,
درون نكن! تو بسيار عاقل شدى ما كارجان إ بخاطر كدا كام

 قدرت شوروى الحققها نيستند، خلاص شا شدهاند. شيرها خلاص شدهاند و نو آنقدر پیيدا شدهاند كه حساب ندارد! آنهارا در زمان حكومت شوروى هم كشدت نميكنـد، آنها

خودشان مثل غله خودرو بیى ور اندا انده ميرويند، دم اين حاصواترا هيجع كس كرفته نميتواند! مثلا آكر ترا در نظر
.
ناكو لنوف جدى كفت:




و مثل تمام مردم آرام و درست بشر بشين. بابه شو كر با تا ثر هر آر وسيد:
در آين وقت كدام يكى از كسانيكه در قطلارهاي عقبى نشسته بود با صساى غور كو كت :


 خّروس سر كتاره راجع بهدينّران آذان ميدهى لاكن در
 خنده بلند و غران سر اسر مكتبرا در خود
 داويدوف اختم كشيده بود و وقتى صحبت كرد آوازش خشدمناكُ و آتشـين بود: حز بىاست، فاكت! هر كى ميخو اهد خوش بی بغنذراند بكذار بهسيل و صـغا و شبتشينى برود. شما با بهاجان ميخو اميل
 بيشتر ار داريد؟ داويدوفّ برای اولين بار شور شررا با چنیين نزاكت


 از عصبانيت ميلرزيد: -
 علنىاست كه آدم حق كیزدن علنیرا ندارد؟ من بن بنظر
 بهشخص كا كاندراتسخن ميKويم كه بالايش اعتر اض اض دارم چنين آدمهائى بحزب ما لازم نيست، اينبود تمام صحبت من إلا


- بخاطرى كه او شايستتى شهول در خزبرا نـدارد.



 واضات ميكنم, و آنوقت تو هوزخخنل زدنزرا مثل اسي خسى كه طرف جو جو سيل ميكند بس ميكنى ... براى انى نصيحت ديگران شما ماستر هستيد اما خودتان چطور هستيد؟ تو
 خورد و كالان بايد مثال باشى لاكن تو پپه روشى دارى؟ در
 كبود ميكردى! تو ها رئيسى/استتي و در صور تيكه سر نوشت
 ميتواند وجود داشته باشد؟ و اينه خودت فكر كن: كدام
 هرا از داخل كردن كلمات مختلف خارجي كها از دكشنرى او ازياد آموختهام منع كردماسامت ورنه من ترا

 كاندرات در حز
 ازش پشيزى كشيده نميتو انيد! تفاله كه بها باصطلالح علمى

 كاندرات باصداى لرزان از آزردكى يرسيد:
- 

 - مثل اينكه خودت نميدانى؟ براى ديكر وططندارها تو

هيج از خوددر آورى بكو.




 خاطّر هم كاندراتجان، من در اين دنيا براى


 كه مرده ورنه خالا كلمات خودرا تاكيد ميكرد. جنتها
 فكرشرا تغيير داد. كا ندرات بِا پافششارى مطالبه كرد: -



 نشد. شو كر اين بار همم مثل زنبوردار با تجربه كه بنكس

 دستهايشرا آرام و تسكين دهنده هموار نمود كفت: تشريح ميكنمب. شها هم, وطندارها و پیرزنههاى هحترم،
rvo

غالمغال خودرا پيشى خود ناه كنيد مرا بهر صورت از

 نر از بيكارى
 مارآبى از كى بود. اين اكافون دوبسوف است كه اسه ز"هر ناك دوزخ
 نكو يم. اما چنين مهربانىرا نبايد از من منتظر باششد، من از آن آدمها نيستر! اكافون همپتنان ميخو اهلد مثل مار آبى كه براى نوشيدن شير زير تكىى ميدرآيد در خزب
 ميكنم، من راجع به او هم
 هو ششرا از دست بدهنـد. ناكّو لنوف همر اه قلم رِنسل بهكيلاس خالم نواخته غضبناك كفت :
خوردى، خلاص كن! إتو تنها بك نفر تمام وقت مجلسرا
 بابه شوّكر با آوازی كه كونى 5 كريه ميكند صدا كرد: -


 من دقيق ميدانم!



 هستتم. تو مرا بمرك كّ آزرده ساختى ما كارجان! شو كر بهرصورت سرشك نهانىاشرا رها نما نوده ヶV7

حشیششرا با آستين پيراهن پاك كرد لاكن با حرارت سا بق ادامه داد:
 خاموش نميشوم، در مجلس سرى حز بى بـي باداد تو هم ميرسم
 خورده نتوانى، من از آن آدمهائى نيستم كه تو بتوانى

 درك كنى، من و تو خو رفقاى جانا دهكده اينرا ميداند. ما و تو رفقاى سابق هستيم، بهاين ترتيب تو از من و از انتقاد من و از انتقاد از خودرا بك انكلى
 كسانيكه ميخواهند حزّبرا لكهدار بسازند در نظّر داشته باشيد!
 داويدوف رو كشتانــ و با يس

 روانش كنى؟ خار زير دم بابه كير كردهاست و در اين اما داويدوف با دست هی پت و با دست راست اشكشرا آهاك ميكرد. او نميتوانست إز خنده يك كلمه هم بكويد، تنها سرشرا بعلامت هنفى

ناكوّلنوف تحت تاثير تاسف بزركى آمده شانههايشرا بالا انداخت و باز نكاه قهر آميزرا بالاى با با به شو كر حو اله اله كزد. اما آن يك كو ئى اصا هيا هيج اتفاقى رنَ نداده باشد با عجله و نفسزنان ادامه هيداد:
 كاندراتجان بايد علنى كِّونى : وقتى تو به كلخوز شامل
 كلخّوز ميآوردّى پشتشان كريه ميكردى يا نى؟

ديومكا اوشاكوف صدا كرد:
اوستين از وى چشتيبا نى نمود:
 خالى تخمرا تاوبالا ميكنى؟ بابه شو كر با كوششى اينكه صدايشرا از آنها بلندتر
 هوضنوع سبو ال ميكنم! شما هم مدافعين تيك كلونهاى تانرا فانه بزنيد! او منتظر خاموشى شده و بعد با آرامى و پربزبانى شروع كرد:
كه تو صبت همانان روز نر كاوهايترا بهاتبيله عمومى هـى




برأى پا
 و با چششمان غبار آلودش نظر كو تاهى به با باهشور ابر انداخت اما با قاطعيت خوددار جو اب داد: -




هتوجه حرزب بأشد؟

شو كر خشمهكين شده كفت:
وان -

 خو اهل بود؟ خمو نيزم مطلق خو اهلد بود، اينه خها خواهِ
rv^

بود، اينرا من مستقيما برايت ميكويم! ميتوان كفت كه من




 كلمات علمىوا از ياد كنم لا كن در مهين قسمت پيرى كي

 مكر در صورتتيكه اكر كدام رسالهكاك باريكرا پيدا كنم اين ديكر از دستم خطا نميخورد! تمام چيزه هارا طورى كه است ياد ميكيرم! اينه من وقتيكه قهر شوم در خواندن ور
 مختلفز زا زياد خواندهام و دقيق ميدانم و با هر هر كسى كا
 كه بعد از سوسبياليزم كمونيزم پيشر ما تشريف مياورد، اينرأ قطعاً براى " تان اظهار ميكنمب! در همينجا هم مرا شك و ترديد فرا ميكيرد كا ندراتجان.... باسيوسياليزم داخل ميشدى با با اشك غسل ميكردى لاكن بها كمو نيز چهطور ظاهر ميشوى؟ حتهاً تا زاتو غرق اشكا خو اهى بود! وضعيت همينطور هم خواهل بودا مود من دقيق ميدانم! من
 خنين كريانوك براى حزب بابه قهقهه مسرتبار سر داد و دهن بیداندانشرا با كف دست ينهان نمود: - من از هر رقم آدمهاى جلى بشدت نقرت دار درم در در خزب خو بهميج صورت! ابي مردم تيره و مغموم در آنجا
 غّمكين بساز
 شها چرا ديميد مالحو دقيت مركباررا در صفوف شما ميتواند وسعت دهدا من

در زندكى از او كرده آدم جدى نديدهام! لاكن بهنظر من





 ميشنوى تنها جوهر دقيت دربرزوى خود است نها آدم! ناكو لنوف با جـيت اخطار داد: - بابه، تو مرا غرض نكير و راجعبه شخص من

كي نزن ورنه من تدابير اتخاذ ميكنم.
 نيروى مقاومت در برابر اشتياق نطاقىرا نداشت با همان حرارت ادامه ميداد: غرض ندارم! همحنان اين كاندرات، يك روبل و بيست



 و برای او هيتج لازم نيست سر خودرا خودش بدرا اور آورد! كار او تاب دادن دم نركاوهااست لاكن او او از حماقت خودر بطرفى كشی ميكند كه مردم بسيار باسـو اد در در مسنكو تماير




 و بدون عجله تكامل كن اما هنوز بهاحزب نرو
 و در بر ابرش اعتر اض اض كامل ميكنر! در اين وقت داويدوف دفعتاً از صنف بهلو آوازا

$$
r \Lambda^{*}
$$

و لرزان واريارا شنيد. او دير شله بود اين دختررا نديله. بود، دير شده بود آواز كوارا و نرمشرا نشنيده بود.... - اجازه ميدهيد كي بز بز نم؟ ناكولنوف پيشنهاد كرد:

- اينطرف برآى تا همه ترا ببينّند. واريوخا - كوريوخا از ميان انبوه بهم فشرده مردم بهجرئت كنشت، بطرف ميز آمد، با تماس سببك دستهاى آفتابخوردهاش موهاى يشت كردنشرا مرتب ساخت. داويدوف با تحير عجيب و آرام باو هينكريست، تبسس ميكرد و به حششمان خود باور نداشت. در طول مدت
 نى، او حالا آن دخترك نيهحه و نامنظم نى بالكه دختر زيبا و خوش اندام، با سروكردن پرغرور و كره سنا ونين هوى بسته با دستمال آبىرنك هيأت رئيسه ايستاده، منتظر خاموشى بود و نكاهش كاد أنم جائى كمى بالاتر از سرهاى مردمى متوجه بود جقوجقت
 بسته و كوئى بطرف مزارع مينكرد. داويدوف فكر كرد:
 . كو نهماى عرقآآلود و كلابى اش كه اصصال نه با پودر و نه با لبسسرين آشنائى نداشتنـد همخنان ميدرخشيدند. امان در اين وقت تحت تاثير انظار متعدد جرئتش سلب دستان بزركش دستمالك كتوداررا هيجانآميز كلوله

 ملايمش از هيجان بهلرزه افتاد:
- شما راست نميكوئيد بابهجان! شان شال درباره رفيق ميدانيكوف كاندرات خريستوفورويج كِهاي خراب ميز نيد و"اينجا هيج كس كّ شرارا بار باور نميكند كه او شايستكى بودن در حز بررا ندارد! من از بهار تا حار هال همر اهش در قلبه كار كردهام و او بهتر و بيشتر از همه كار كردهاست!

او تمام نيروى خودرا براى كار كلخوز ميلهدل و شما ضـد


بيعقل قضاوت ميكنيد!

آوازشرا تحت فششار بيأورد كفت:
-


اكيم يپر اضافهس كرد:
-


 نميشو ند پس نام بإبه شو كرجانرا در آن نوشته كنيد! با

 جروجil



وقتى باز خاموشى جر:ا شلـ بهآر اهی كفت :
-

 و جنين





 بدانيد خورده مالكها هميشيا سخنت و ستكت هستند، در

اين باره ماكارجان چند بإر براي من كفتهاست. كـ كـ احمق

 اينجا هيج موردى ندارد، تنها ديوانهوها ميتوانند خنداه




 كمونيزم نها تنها قدم به قدم بلكه ميتو انم بهترات بدر بدوم، البته با امكانات ييرانه من آنقلدر سريع نىي، ورنه نغسم
 خالا با دوسيه در زير بغلم ميكشتم. اما وطندارهارهاى عزيز


 نميكند، لعنت سهقاته برآنـ، همهينانه در كدام
 كرده ميكويم: "إى خدا بالاى من كناهكار مهربان شو !"، و در همين وقت صليب كشىرا شروع ميكنم، هم بهحضرت

 بهنوبت دعا ميكنـ, و حتى از خنين بابه غرغرى تنفر آميز بابه شوكر تحت تاثير قصه شخص خود خواست در
 بموقع بفكر آمل و بيشانىاشرا خارانده شرميد و خنده كرده ادامه داد:
-

 بهّمزاح همراه الماسك بهكاله كلث ميزند و اينه شو كر

دراز بكش و هاهايترا دراز كرده بمر．، اما اين كاررا من
 شيرين برسمr، بهممين خاطر هم بعضىى وقتها كه مجبور
 بيست كيّيك نقرهئى نباشد ميدهم كه خدارا ناحق قاق نسازم．فكر ميكنى كه بهاين ترتيب وضم مطمئنتر خواهـ بود ورنه شيطان ميداند كدام روى پوست نصيب ميشود،
 بخاطر سلامت تو احمق دعا خو اهد كرد اما إك اكر خوب فكر فكر


 اينه من هم بر اي شها توضيح ميلهمب كه من با دين لعنتّى ام به حزب كجا مر امنامهرا منحرف آزاد بسازيد！اين كار هيج بدرد من نميخورد، قاطعانه اعام ميكنم！
رزميو تنوف صدا كرد：
－بابه، باز طرف ديكر رفتى！بهراه دور بخور بهِياده روها كمراه نشو ！ شو كر دست خودرا براى پيشعيرى بلند كرده كفت： －من حالا خلاص ميكنم آندرىجان．تو تو صرف صساهاى احمقانهات كي مرا قطع نكن ورنه من بيخى
 آرام كوش كن، بيادت بكير، آنها در زندكى برايت بدرد
 اتفاقى نمييافتلد اماتو و ماكارجان بنو بت مثل دياكانهاى



 بلكه رقصان و مسرتبار ميرسم زيرا من پرولتار خالص

هستم نه خورده مالك، اينرا من مستقيم برايتان ميگويم!

 زنجيرى ندارم، غيراز زنجير كهنهاى كه زمانى نز سامْرا همراهش بسته ميكردم، اين وقتى بود كه من ثر ثروتمند بودم. اما يك پيرزن دارم كه برادران من، از هر زنجير

 همرايش، اما اكر او مانع من شود و در راه مستقيم من بطرف كمو نيزم در برابرم ايستاده شود، من هر هم از از پهالويش چنان مثل باد بپرم كه آخ كفته نتو اند! در اين مورد شها هيمج ناراحت نشويد! من وقتى هيجانى ميشوم بسيار خطر نالك هستم و در اين وقت هيج كس در راه من
 خپ ناكولنوف با كِ دست بهميز نواخته قاطعانه اظهار

- بابه، خلاص كن، حق صحبترا از تو سلب ميكنم! ورنه كف دستترا افكار ميكنى. اينه خو من هم ميكو يم:


 درست قضناوت كنيم و همه جزئياتشرا هطالعه كنيم نسى كاندرات حتماً بايد در حزب ما ما باشد، اينرا من
 عضويت حزبرا دارد. اين بود تمام كفتار من!
رزميو تنوف سو ال كرد:
-از فاتحه شروع كردى و به سالامت ختم؟ أما بخاطر خنده دستهجمعى تقريباً هيعج كس كلماتشىر

بابه شوكر كه از سخنر انىاش رضنايت فوقالعاده حاصل
rıo

كرده بود مانده و خسته بالاى حو
 نشسته بود پپرسيد:

- من بسيار خوبي ... اينر ا اخى ميكه. .. انتقاد كردم؟

انتيپ بجاى جو اب پس يس كنان مشوره داد:

- بابه تو برو آر تيست شو.
 نكريست اما متوجه لبخندى كه در ريشى قيرىاش تنهان

شاه بود نشا
-
عادى هم نى بلكه همر اه كجبيل إ كار هم در آنجا بسيار كم و ناپيز است! ساعت مردمرا با قصههاى خو شآيند تير كن، زيادتر دروغ بكو، بيشتر عجائب نشان بلهو،

 خورد و لبخند زده "كفت - انتييجان عزيزم! تو در نظر داشته باشكه شورك در
 اصابت ميكند، او از آن آدمهائى نيست كه فير في خط ألوا
 قطع ضعيفم ساخت ميتوانم آر تيست هي هم شوم. من از از جوانى


 جو يد، چپيزىرا در فكرش تولوترازو كرده خاموش ماند و بعلد پرسيد: -

 همراه بيل هيتو ان جمع كزد انا بر ای من آنها به هيحصورت
 حساب ميكند.
انتيث دسيسه كارانه بكوشش كُفت: - بهاساس بازى و مسخرهكى و جلف بودن و اينكه
 ها بكتر باشى بههمان اندازه برايت مزد ميدهناند. آرتيستها بر ادرجان، تنها همين يك كاروا ميشناسنا بنوشند و بههر شهر سفقر كنتد. زندكى آنها آسان و سبك



دست داد و یيشنهاد نمود:

- انتيپجان برويم به حويلى، سكرت بكشيم. آنها از ميان انبوه جمع وجق مردم بمشيكل كـري
 آفتاب خورده نشستند و ستكرتهارا در دادند. ديلهاى؟
شهر كرودنو ميكذشتا ندم از ديدن شان سبير شدم. - خوب، آنها هاه قسم هستند؟
- 
- 
- مثل خو كهايدم كرده. شو كر آه كشـيد:
- يعنى كه خور اك آنها در بهار و زمستان زياداست؟ - هرقدر خواسته باشى!
---
 ״یش در آنجا وظيفه ميكرفتم. تو خو ميدانى كه من در كار

آسان مثلا در كار آرتيستى استعداد بىاندازه دارم．اما كار مشكل دهعقانىرا بخاطر مرض نافي شو كر با تا ثر عظيمى اضافه نمود： －تو مرا از لقمه هرب هحروم ساختى！تو كدال كند هستى نه انسان！
انتيب خودرا برائت ميداد：
－در اين باره خو هيتج كهی بهيان نياملده بود． －تو قبال بايد مرا بعقل می آوردى و شا يد كه من مدتها پیش زندكى آسان و شيرين آرتيستتى ميداشتم و هر باريكه براى خبر كرفتن پيرز نمومى آملم ترق براين تو نيم ليتر ودكا بخاطر مشوره نيكت روى ميز ميكنشتم！اهم من سبير و هم تو نشهل و به اين ترتيب همه كار كارها هرتب

 و شا يد در زمستانان براى كار آرتيستى و پول كماني





 ضعيف شدهام، در سردى خناك ميخورم، خالاصش اينكا سامتمه از دست رفته．يك ساءت در در سور تمه مينشبينى و از خنك در درونت رودهرا بهروده يخ ميز ند．بهأين تر تيب



 خودرا تا كمو نيزم ميرسنانم！
 انتيپرا كرفت و او خواست مز احمهارا ختم كند：

ヶへへ

- بابه، تو ييش از اين كه نامترا بهلست آرتيستها بدهى خوب فكر 5 كن....
بابه شو كر با اطمينان بخود اظهار داشت: - در أين باره هيج فكرى لازم نيست. در صور تيكه آنجا ييسه مفت ميدهند تا زمستان من هم خودرا آنجا ميرسنانْم. آيا اينهمرمشكل است كه مردم نيكر ان خوش نكاه كنم و برایشان هررقم حيزههاى مختلف قصه كنم! نميخواهى بكيرى....
شوكر كوشهايشرا تيز كرد: -
- آرتيستهارا لت هم ميكنند.
 - مردمى كه براى تكت ثيسه ميدهند. -- مثلا اكر آرتيست كدام كلمهرا شكل ديكر بكويد، خوش مردم نيايد و يا اينكه قصهاش دقآور باشبد ميكيرند و ميز نند.
- اما .... اينظور.... خوب ميزنند يا ساده بمزاح ميترسانند؟
דنان ميز نند كه آرتيست بيخحارهرا از نما يشعاه مستقيهاً بهشفاخانانه و يكان وقت به قبرستان ميبر نـد. در زمان سابق

 اين آدم بدبخت و بيحاره بهمهمين شكل بطرف خانه روان شد....
- باش تو، باش! ههار هایى داشت يا چطظور؟ - در آنجا هررقم آرتيستها ميباشند... در آنجا



رويشرا، خلاصشه اينكه پپاى چیشرا بكلى دور دادند و او هم
 بهمهين خاطر هم بيحاره بغ ميزدا! صدايشرا تهام شهر ميشنيد! مثل ماشين ريل غرش ميكن مرهد و حتى موهاى سر

من ايستاده شلده بود!

 و" حتى غهناك "بود. شو كر بالاخره راست راس بودن قصه اورا

باور نتوده و خشمنالـ پرسيد
-
اين حادثهرا ميكرد؟

- خود هِ هليس هم در زدن شر كت داشت. من خود
 شیّاق و همر اه دست راست است بهكردنش ميزند.

 جiّا كردن اجازه نيست - البته كه مليس مردم عادىرا غرض نميكيرد ارما اما
 از قرنهاى بسيار قديم همينطور هعمولاست و هيتج پاره

نيست.
بابه شورك چشـهها يشرا ترددآميز قشرد:
-



 انتيب با اطهينان كفت:

 هيدهد.

بابه شو كر باز متز لزل شد و آه سنانينى كشيده قيافهاش غهناك شد: - آها، برادرزادهات ميتو أند خبر دهد ....


 بشيطان خنين زندكى خوش آيند!
 همراه پيرز نت مشوره كن و باز برو شاهل شو ... با به شوكر با لحن خشاك جو ابر اب داد :

 پس چرا من همر اه او مشوره كنم؟ - آنگاه خودت تصهيم بكير. - انتيپ از زمين بلند شد و سكرترازيو با كرد.
 است و آكر راست بيرسى با ترلك كفتن اسيها نيز افسوسم
 بكذار اين آرتيستها بدون من كارشانرا بكننـد. لعنت براين معاش و ثيسشه آسان! اكى جدى فكر شود آنقدر آسان هم

 بالايت امتخان نمايد - ـسـيار مهنون! اين جوشوارههارا خودتان بخوريد! كى نبود كها از طفوليت مرا اقلايك خربه

 طفلرا بنامم انداختند. اين بنظر تو چطور ، خوش آينداست؟ كه مرا در اين سنوسال هيرى بحيث آرتيست بكشنـد يا
 نميخو اهم و خلاص! بهر إتراست بهمجلس برويم انتتيخجان، در آنجا موضوع مطمئنتر و مسرتبارتراست. آر تيستهارا بكذار خودشان غم خودرا بخورند. معلوم ميشود

كه آنها همهشان جوان هستند, قوى و محشم هستم انتد شيطانها. خوب لتشان ميكنتد و يقيناً كه آنها از اين لت
 خُورالكُ هم زياد باشد و در صور تيكه مرا يكى دو مر مرتبه

 آرتيستهاى بيحارْرْا ميز نتن اين لقمهرا از از كلون من زنلده ميكشند. نميخو اهم آر تيست شوم و تو هم شيطان سياه مرا آنطرف جالب نكن و تا آخر و بر كشتناپنير اوقاتمرا تلخ
 ديوانه احمق چططور كوش آرتيسترا همراه دندان كن انـ

 استتخو انهايم شالاق هستنـد، كوئي مرا لت كرد كرده كوشها يمرا
 كردهاند.... از اين قصههاى وحشيانه بسيار عحـبي ميشبوم' مثل اينكه فقلج شوم . بها برو لاكن من در اينخا كمي استراحت ميكنم، خودرا آرام


 زانوهايم نيز ميلرزند. كدام




 ساختكى بطرف ويرمرد ديده كفت: - من نميدانستر بابهجان كه دل تو اينقدر نازلذاست ورنه راجع به زند تلنى
 نميخورى! بالاى داش بنشين و وششت روبلهاى دراز ヶ9ร

نكرد. برای پپيرزنت هم دير تكو تكتها ماندن مناسب نيست، بايد بهي بيرىاش رحم كنى ... آر تيست نشدم خوش انحال ميشود! آنقدر ابراز امتنان خواهد كرد كه اندازه ندارد!

 داد كه بعد از خبر دادن هوضنو
 بالايش نزديك شده ميرفت.... ريش سغيد از آن خبر نداشت كه رفيق معتمدش ماكارجان نيم شساءت قبل جوانيرا نزد فرستاده و جداً دستور داده بود تا بايد بزودترين فرين فرصت بهمكتب حاضر شود و شوهر پيرشرا با هر بهانها باى ممكن
خانه ببرد.

انتيب كر اهِ كه حالا ديكر علنى لِّخند ميزد كفت: - عهر یييزنت درازاست، اونه آمه! - و با رضايت

قغ زد.

 كشـيده، قاطعانه و سراپٍ غرق در در جديت آمرانه مستقيماً بطرفّ او سرازير بود. بابه شوكر بيخودانه پسپ تس نمود:


 پيرزن با لهجه و آواز اعتراض نایذير بهشوهر خود

كغت:
-

 بالاخره آهسته كغت:

- مجلس هنو هن خلاص نشده عزيز منم و من بايد بيانيه بدهم, آمريت دهكده ما جارً از از من خو اهش كردمهاست
 - بدون تو هم ميتو انند چاره كنند، در خانه موضوعى يِيدا شدهاست. پيرزن تقريباً يك سبر بلندتر و دو مرتبا وزينتر از شوكر بود. او بزور از دست پييرمرد كرفت، با يك حركت بها إستادهاش كرد. بابه شور شر بخود آمه، غضنبناك

پا يشرا بزمين زد.
 كنى! اين رثيم كهنه نيست!



 كوياى اطاعت كامل از سرنوشت بود.
 ميخنديد. اما وقتتى به زينهاهاى صنفه بالا ميشد فكر كرد: ا"آكر "خدا ناخواسته پ"يرمرد بميرد دهتكدهرا دقيت هيپییپ!
rr
همينكه بابه شو كر از مكتب بر آمد مجلس شكل بكلى



 چنّ دقيقه بر اي اولين بار كو ئى سكوت قبل از رعد برقرار شد.... تقام داوطلبان كلخوزى كه براى شهول در ״خزب ヶqะ

درخو استتى داده بودزلد همه جانبه بررسى شآه بودند، هر سه داوطلب با راىكيرى علنى بهاتفاق آرا بهاحزب با با با با با

 ميزى كه الو

 امو ال و مصارف ما بدهمم. ماكار ناكولنوف فوراً با با خوشوقتى كوشهايشرا تيز كرده اجازه داد: - اـتى دو سو سو الك بده. ياكوف لو كيج با با بيهيلى رويشرا دور بار شالى

 بر نداشته با آواز غور و وآهسته كفت:


 درخواستى نميدهى لو كيج؟؟ هن ميخو اهم





 روشى داشته باشي؟ روش تو جسيار دلّسسپ و و برای مردم


براى تمام دهكاملدهآشكاراست!
ياكوف لو كيح زود جواب كفت:
*يزى طلب نكردهام•
rqo

لاكن شالى دستشرا مقتدرانه بلند كرد و پیشى كشـيد كو نُى اين دليل بيجارا كنار زد و كفت : -

 و تو هم مثل مار آبى زير شاخى كج و راست نر نو تو





 نـيست~

 درخو استي نميلـهىى؟ ياكوف لو كيت آرام و حنان آهسته جو اب داد
 ديكر كفتهاشرا نشنيد: - هن آنقدر باسو اد و دانا نيستم كه در حز ب شامل

از عقب كدام كسى با لهجه طابعارانه صـدا كرد: !


 خو ابآلود بیهها با آوازهاى مختلف اما يكا وا و دوسا وستانه بت بت ميكردنه و در كدام جاى دور ، شايد همر بالاى آسـياى بادى كfid كه در وششت دهكلده ايستاده بود
 عكاسـى مرغكهاى شبانه شیالاق ميزد زند.

بيش از اين خاموش بودن هناسب
لوكيع بلندتر تكرار كرد:
 شالى باز چرسيد :
اما برای شهوليت درحزب -
ياكوف لوكيع از حالت غيرمنتظره بخود آهد و حالا
ديكر دقيق و بلند كفت :

- آنجا داد و طلباست هنر اينجا سياست. اكر تو اين تفاوترا درك نميكنى، من دركـ ميكنمن. شالى آرام نشد و با نيشنخند كفت:
- مكر كمو نيستهاى ما هم مصروف كارهاى داد ادوطلب
 تعجبآورىاست - آنها موفق بهانجام ميشو ند! كونى كه اين دو كار مز احم يكديكر نـيشو ند. تو دغلى ميكنى آنى
 .نتهان كنى و بها اين خاطر دغلي ميكني!
ياكوف لو كيت با صشداى آهسته جو اب كفت :
 هم ندارد!
- نى، دغلى ميكنى! بخاطر كدأم افكار نميخو اهى بها ميكنثم، مر الصالح كن، اصالاح كن مر|! مجلس بيشى از چهار ساعت ادامامه يافت. هو ای مكتب با حغظ سردى شبانه بصورت طاقتفرسا حبس بود. در
 و تصهور ميشد كه آنها بهحبس بودن هوا موا ميافزآيند. مكر

 لو كيترا خاموشانه و متهيج تعقيب ميكردند. مردم احساس ميكردند كه در عقب تمام ابين همهل كفتهها كدام اظهار ناشده، عميق و ظلمانى نهفتهاست .....
rqv

ياكوف لوكيج آسودكى خاطرشرا كه از دست داده بود بآز كسب كرد و از دفأع بهحمله پرداخته كفت : صور تيكه تو همه چییزرا از چشیت پرده ميبينیى پس تو همه چيزهارا هم بك تو

- تو خودت بكير لوكيج و در باره خود بكو

 - تو همر اه من نى، تو همر اه مردم ... همر اه مردم

كي بزن!

- لاكن غير از تو هيج كس ديكرى از من جيزى .يرسان نميكند
نميخو اهى كپ امروز نى، پس فردا، بهر صورت سر كي مىآنى!
 در حزب شامل نهيشوى؟ تو كي خودرا بز بزن، لازم نيست مرا مورد سوال و جواب قرار بدهى، تو پاپ نيستى! شالى بدون اينكه موقعيتشرا تغيير داده باشلد با
 -

نميشوم؟

- عضو حزب نيستتى، يعنى كه شامل نمیشيشوى. در اين وقت شاللى قغ زده شانهاشرا از قاب تيله داده جدا ساخت
 رئيسه قدم كذاشت و در راه ميكفت: شامل ميشوم. اكر تو ياكو فو لوكيج شامل نميشوى بهامن



ヶq1

حزب زندكى كرده نميتوانيم! ما و تو آدمهاى احزاب
هختلف هستيه .... ياكوف لوكيع لبخند نامعيني برلب رانده

 درخو استى اشرا كه به يك شكلى روى هشتتم شصه كاغذ كهنه و زرد كشته نوشته شده بود پيش كري كرده كفت : حنين وضع بر آيم... كدام شما بیهما مرا تضتهين ميكنيد؟ . بكّيريد و بنويسين اما در اين وقت داوَيدوف ضمانترا با عجله و خط


 حز بى كريميا چیى از جا

 و كر شروع نهودند.
شاللى إيستاده و تحت تاثير مجلس


 هطلب احساسناتى ميكفتى ال.." - ييرهرد سرشرا با با لجاجت ;كان داده كفت:
 ديكر من تحنان كلماتىرا در ذخيرهام ندارم .... ميبينى تخطور

 در ایين دقايق تغيير تعجبرآورى در قيافه ظاهرى آن

 اتفاق افقتاد. داويدوف اورا هنوز هيچوقت چنين نديده

بود: ماكار لبختد كشاده و واضتح برلب داشت. او رشّت ميز قلر است كرا كرده ايستاده شد، با كمى عصبانيت يپر اهن



 هميشه سخخت وهم فششردهاش تکان خورده تاثير ناك طفالانهاى عقب رفتند. اين لبختند در دیهره عبوس ترك ريكالين اولتر از همه متو جه آن شده حلاقت نياورد. او با

تعجب عظيمى صدا كرد :
-
 حيرت انانيزعرا ميبينم! !.. ناكو لنوف هم جو اب كفت: -
 بهِ
 آجنداى محلس همهة تمام شد. ماكار كمّى بيشتر خودرا جمعوجور كرد و شانههاى


قدم كذاشت و با آواز ز نكـار كفت:
ا از رفقاى عزيز




 اول كاندرات ميدانيكوف آمل. براى كسانيكه در عتب


 ده جريب زمينرا درو كندا"، و كدام كس ديگرى آهسته "وزخخد زده اضافه نمود: " ناكولنوف سرشرا فرو آورده با كف دستهای دراز
 كرفت، با تمام نيرو فشردش، با صداى كمى لرزان و لهجه رس.رمى كفت:

- رفيق! برادرك! تبريك ميعويث! تمام ما كمو نيستها
 غير از اين تو نميتوانى آدم ديكرى باشى!

 داشت و از دور دست سبياهشرا كه از شدت ار كار شده بود دراز كرد، ناكو لنوف بهاستاستقبالش قدم كذاشت،




 دراز باشد پيرمرد، من همينرا برايت آرزو دارم آرم! اينرا
 جز خوشى چییى نصيب نخو اهد شد! حهار نفر اعضاى حیّيرفته شده در حز تيروبير شده با تمام كمو نيسِتهاى متباقى دست دستشاري
 ميكردند اما داويدوف صندار صرا كرد: - وطندارها، يك دقيقه! اجازه بدهيل چند كـلد

بكويمام كسى از انبوه مردم با لحن تمسخر آميز كفت : -

$$
\varepsilon \cdot 1
$$

خفك ميشويث! در اينجا خینان كرمى و هو أ حبس است مثل حمام خوب! كلخوزىما باز شروع به نشستن قبلىشانرا كرفتند.
 داويدوف شروع كرد: -
 اما صحبت اورا ديومكا اوشاكوف از دهليز نعره زده قطع كرد:
ميكفت: "وطندار هاى عزيز و پيرزنها!ب" و تو هم مثل او رقصرا دقيق با همان دهل آغاز ميكنى اوبنيزوف پير اضافه نمود:

 عنقريب "وطندارهأى عزيز و پيرزنهاى محترم!" شو كررا خو اهد كفت. در همين وقت از روى خوشقلبى چنان قهته پیر هياهو

 دندان افتادهاشرا با كف دست عريضش پپ شاشانيده ختّده

ميكرد. تنها ناكولنوف هيجاني شله فرياد زد:

 با عرق يكّا بر آمده؟! اما او با با اين صدايى خود كوئى به آتش روغن انداخته باشد خنده انفجار كرد و به تمام صنتفها و و دها وليز با با نيروى
 داد و با قيافه آزرده و دلتنگ رويشرا بطرف دل كلكين كشتاند.

$$
\varepsilon \cdot r
$$

بهر صورت اين بيتفاوتى نمايشى از سرش آسان

 اما بعد از از يك دقيقه وقتى همهل آرام "شدند
 كه از صـفوف آخر باز آوازك بلند و لرزان بابهشوكى بكوشش رسيد:
-





سخت فحش داد، يكى از ز زنها مالامتآميز صدا كرد:

 خنده باز كمى آرام شد و در روشنى خيره باز آوزاك لرزان بابهشوكر شنيده شد: هـه



 زندكى ميكند. در زندكى رييرانهام من از آنها آنتظار هير كردار بدى
 كا كَّ طفلرا كدام بيرزن هحترم بنام من نزائيده است، اين
 مث توان آوردن طفلرا به دنيا ندارد! اين كدام زن رذيل

 دامنيوش جوانرا طافت ندارم و ازش نفرتم ميآيـ و يس

$$
\varepsilon \cdot r
$$

 اكر من تصادفاً بطرف كدام زنك زيبا نظر منا مياندازم دلم جنان بد ميشود خنا


 لطافت و نزاكت مشابه به آنرا بالاى تقديم كنم؟ به هيت صورت نى ناكولنوف طآقت نياورد، ابروهايشى را بالا زد و با

تعجب ,رسيد:

- تو از كجا پيدا شدى، بابه؟ ترا خو برده بود و تو باز چطور تو أنستى اينجا پيدا شوى؟ شو كر متكبر انه جواب داد:
كار فوب،
 كارى بردهات و تو مجبور هستي در خانى انه باشى -
 پيرزن خود، به لحاظ خدا مرا ايال بدهيد! داويدوف با تمام نيرو ازز خندهاش جلو كيرى كرده برسيد:
- 

 شو كر جديت لازمشرا حغظ كند كند بدون لبخند حتى بطرفشى
 دهنشرا با كفدست بسته كرد و هنتظر جواب بود. ناكو لنوف وقتى همراه او دو بدو باققى ماند با تأسف آشثار ناحق نكفت: "اسيميون، اين جه وضه وضعيتى است است كه
 خندهروى شاهاى و بكلى بمرد شباهت ندارى !") شوكر از سو ال داويدوف روحيه كرفت و بازوهايشرا

بشدت بكار انداخته همقريهمارا از راه خود عقب ميزد و با تمام نيرو و بطرف ميز ميأت رئيسه ميشتافت. ناكولنوف بالايش نعره زد:

- بابه! تو چرا از سر شانهاهاى مردم تير ميشوى؟ از جايت كّ بزن، اجازه ميدهيم. اما صرف كور تام بابه شوكى در نيم راه ايستاده شد و با تندمز اجى و غالمغال جواب كفت:
 من جاى خودرا ميشناسم! تو ما كارجان هميشه پشپ تريبون تير ميشوى و يا از جاى هيأت رئيسه صحبت ميكنى و ازَ آنجا هر قسم همرى اه مردم از تاريكي، از




 سر بيا، از اينجا كَترا بزن لاكن من وقتى صحبت ميكنم
 خوب پس كمى خاموش باش، كي مرا قطع نكن ورنه تو عادت كردهاى كي مرا پيش از پیش قطع كنى من من هنوز موفق به باز كردن دهنم نميشوم كه تو همان وقت هر رقم صداهارا نوئى از فلخمان بطرف من رها ميكنى. نى برادرك من، كارما و تو به اين شكل سر نميكيرد! شو كر حالا ديكل در برابر ميز ايستاده و با با يك مستقيهاً بطرف ماكار نكريسته هرسيد: زن مردرا بخاطر ضرورت شديد از كار كشيلده باشد؟ به صداقت جواب بكو ! حريق يا كدام مصيبت ديكر رجخ داده باشد. مكر تو مجلسرا دراز نساز پيرمردلك، داويدوف را وقت صحبت بدهء بعد

از مجلس خانه ما بريم و حتى تا صبت مهر اهت كي خو اهيم زد. ناكولنوف، زاكولنوف تزلزلنانِّنير با وضاحت كامل كذشت كرد صرف برایاينكه بيك ترتيبى بابه شو كر كرا اقناع نمايد و برايش امكان اني معطل ساختن مشتر كين مجلسرا ندهد. اما ها خنين روشى بهتاثر غيرمنتظره منجر
 كرد و از لاى اشكهاى غير ساختتى كفت : -
 به خانهرا ندارم زيرا حنان نبرد پّيرزنم بالای من در پيشرو است خود پیاى دراز كرده بميرم و حتى بسـيار ساده؛

 هحكم شده بود ادامه داد: - اينه تو سيهميونجان عزيزم سو ال ميكنى كه من تِور در خانه بودم و از خانه كر يختم. تو فكر ميكنى كه اين كار ساده است؟ من مجبور هستيه مجلسرا در در يك ثار ثانيه بدون
 زيرا مردم بايد مرا احساس كنتند و دلدارى ار بدهند ور اكر


 ميرود! يعنى كه يك ساعت يـيش معشورقهام اينجا ميا يد،
 تنباكو كك دود ميكنيم و راجع به آر تيستها و زند اندى جارى


 اوخ هم نميكند، با آنكه من با هر دو پا و با تمام نيرو خودرا هحكم ميكرفتم.

اكر ميخواهيد بدانيد اين هيرزن لعنتى هن چنان قوى
 كش نمود، یس كش كردن من برای او هرجائي كه ايك ائى ائى
 توى است، خدا شاهل است كه دروغ نميكو يبر! خط ديكران عليحده است لاكن من قوت اورا تا بسيار باريكىها ميدانم، شخصاً بالاى خود امتحان كردمامر....


 مثل طفل نوزاد از سينه مادر از مجلس جدا ميسازى؟ من

 لازم است درست كن ورنه خدا ناخواسته شب ميشود و كلكينك مار ا ميله ميكند". اين بنظر شما چییست، نمايش؟؟


 اكر من در اين ناجورى تنها بيافتم دق ميشوم، اكر ريهلوى من بنشينى پيوست نميدهى". اينه اينهم دو! من برايش
 برّ آكافون دوبسوف اعتراض كنم كدام بيرزنرا صدا كن تان همراهت بنشينده). او ميكويد: (ميخو اهم دقيتمرا اهنيا تنها همراه تو از بين ببرم هيج هيرزنى برايم كار نيستها. اينه
 او داوطلبانه قبول كرد يا بايد فوراً از چنیين حماقت بزرك محلرا تخليه نمود؟ من همينطور هم كردم، يعنى خود اوسر انه هحلرا تخليه كردم. به خانه داخل شديم و من بد بدون اينكا دير فكر كنم شلی بر به كفشكن، از آنجا به صفه و زنجيررا كه ذلفى دروازه انداختت و خودم كلكينكهاى خانه ما خورد و كمبر هستتند مكر ثيرز نمرا،

شها ميغهميل كه فربه و عظيم است او به هيم صورت
 كتاره بافتكى بنّد ميهاند، اين كار امتحان شان شده است، او چندين بار در آنجا بند مانده اينه عزيز كم مار الا در خانه




 كس ديكرى موقتاً ساكن ميشوم تا پيرزن من كمى سرد نشود، كا تا وقتى كه غضبشن بالاى من كل ثشود. من احمق نيستم كه سرنوشت خودرا به خطر اندازم و نبرد و بیییار و غيره همراه او هيج لازم نيست. او زند اونى مرا با عصبانيت از بين ميبرد بعد ازآن پهه؟ بعد قاضى القضات مينويسد كه خير خيريت است! نى بسيار زياد تشكر، اين نانهاى روغنّىرا خودتان بخوريدا آدم عاقل اين
 بكن يا نكن او بهر صورت تا سرش به سنـى لعت بخورد احمق ميماند!

$$
\begin{aligned}
& \text { رزميو تنوف آرام هِ بـيد: } \\
& \text { - تو خلاص كردى بابه؟ }
\end{aligned}
$$

 ميكنى. براى اعتر اض بر آكافون ناوقت كردم، بهر صورت

 همانطوريكه لازم بود تشريح كردم و از چششمان شما معلوم ميشود كه تهام حاضرين نسبت بهن احسا احساس نيك داريد
 رضايتخاطر خود كيّ زدم. من خو مجبور نيستم تمام روزرا
 آنكه بسيار كم مكر باز هم از اسيهاى من بيشتر است.... ;اكولنوف دستور داد:
-
 و به جاروجنجال معمول نیرداخت. لاكن در عوض او با چنان

 ميديد: او نه شكستخورده بلكه يّيروز مندانه راه ميرود. اورا با لبخندهاى دوستانه مشايعت ميكردند. بهر صورت كريميا إى ها با وى هناسبات خيلى كرم داشتنـلـ تنها اكافون دوبسوف امكان تلخ ساخت بابهرا از دست نداد. وقتى شوك كا با انخ و دبپ بسيار كاكه
 شاخت و با لـهجه شومى بكوشش كفت: - خوب پير مرد، به مقصلد رسيدى... بياكه وداع كنيم!
شوك متو قف شل و مثل اينكه بزمين كورش كرده
 بعد نيرويشرا متمركز ساخت و با صلداى لرزان پرسيد: - اينن... اين به په خاطرى من بايد همراه تو وداع

- بخاطر آنكه زندكى تو در روى زمين بسيار كم
 باقيهانده است. دختر موىكوتاه به هو تى بافتن موفق نـيشود كه تو به تابوت ميخوابي....
- اين... چطور اينطور اكافونجان؟
- همينطور ، حتى بسيار ساده! ميخو اهن اهند ترا بكشند. بششكى از دهن شوكر بيرون جهيد: §
او زن خودرا بخانه پشت تبر روان كرد.

 كنار رفت نشسـت و پپسيد:

$$
\varepsilon \cdot 9
$$

-- تو خودت حلس زده نمـيتوانى؟
--
 تفنعى. خوش تو كدامشى ميايلد - ميخو اهى با كو له بـيرى .
بإبه شو كر مثزجر شد:
-

 حطور دفا ع كا
 كنى، بس و خلاص.
بإبه شو كر كمى فنكر كرده مو افت شد: -
 به تبعيد Vاه و كار شاقه برود؟ - او تو
 دو سنال才 من شحاعانه ميگذرانم و آسان تيو مينم ..


بابه شو كر بشندت قهر شلده صلا كرد:


در هميني وقت از طرف ناكو لنوف جلى ترين اخطاركرفت:

فرصص از هحلس اخر إت ميكنيه!
 - آرام
 E1.

اما شوكر دز جو ابشى يك كلمه هم نكغت. او بازوهايشرا روى زانو تكيه داده و سرشرا یایايان خم كرده نشسته بود. او راجع به چيزى بسيار دقيق و عميق فكر ميكرد و و
 زد، مردم را از دم رويش یس تيله نمود و به ترات طرف ميز هيأت رئيسه تاخت. دور دوسوف يبيرمردرا با با تعقيب نموده ديد كه سرشرا بالاى ناكو اكو لنوف خم كرد، كدام چيزى بكوشش كفت و اول بطرف دور دوبسوف و بعد بسوى كاندرات ميدا نيكوف اشاره نمود. خنلده دادن ناكو لنوف دشوار و تقريباً غير ممكن بود لاكن در اين وقت حتى او طاقتنياورد و متبسم شد،
 جنبانيله شو كر,1, پهلوى خود نشاند و بكوشش كر : "(همیين جا بششـين شور نخور، ورنه كدام مصيبتى بار "مياورى".
ملت كمى كذشت و بابه شوكر به آرامى و قيافه

 كاندرات متحير شده ابروانشرا بالا زد اما شوكر خا خودرا در كنار ماكار بكلى مصئون احساس نمان انموده براى كاندرات دفعتا دو جرت نشان دان داد. انتيپ كرأ كه پهلوى كاندرات نشستهبود ازش يرسيد:
كاندرات با تاسف جواب داد: ميبينم كا او بيسر شله ميرود. وقتش هم است: سن و
 ما هميشن همر اهش خوب ز زندكى ميكرديب لاكن حاك الا مثليكه بالاي من قهر است. بايد از پيشش پرسشان كنم كه بخاطر هيه آزرده شده است. كاندرات تصادفاً به جائى نظر انداخت كه كمى پيششت

بازو تيله داده كفت:

- او تهلوى اكافون تشسته بود حالا تمام كيها معلوم است! این اكافون شيطان كدام چتياتىرا راجع به من از دل

 در موردش كردهام, او حالا هثل طفل شده هر كهيرا باور ميكند.
داويدوف كنار ميز ايستاده و باحوصله منتظر :ود اهالى دهكده كه هميشنه هعطل كار بودهاند جاهاىشان مينشـينند و غالمغال آرام ميشود. ديوهما اوشاكوف كس طاقت انتظارارا نداشت صدا كرد -
 و با عجله آغاز كرد:
- من شمارا دير معطلّ نميسازم، فاكت! من بخاطرى مخْصوصاً زنهاى كلخوزى
 زنها ارتباط ميگيرد. امشبب دز مجلس حز بـى ما تمام كام كلخوز حاضراست، و ما كمو نيستها بين خود مشور ایره كرده ميخو اهيمبراى شاى شما فا بريكههاى ما مدتها قبل كود كونستانها شيرخواركاهها ايجاد شده است و در آنجا الطفال كو
 باتجربه بسر ميبرند، غذا ميخورند و استر احت مر ميكنـند، اين مطلب رفقا فاكت استا مادرها در اين وقت كار ميكنند

 حر ا ما هم در كنار كلار كلخوز همين رقثم كودكستان تيار نكنيم؟ دو خانه كولاكى در اينجا خالى هستند، شَير، نان، كوش
 وطندارهاى كوچچك خودرا ازنظر خواربار كاملا تامين

مينمائيم، همحینان در مورد پپرستارى و مو اظطتششان. ییس مططلب در هيست، شيشان هران لعنتى؟ در غير آن عنقريب كند درو آغاز ميشـود اما خضور زنها در در كار آنقدر مكمل نيست، مستقيهاً بوايتان ميكويم كا وضم ور در اين مورد
 كلخوزى شها با يّيشنهاد ما مو افق هستيد؟ بيائيد راى كيرى كنيب و اكر اكثريت موافق باشند پس همين حالا فيصنهالىرا تصويب ميكنيم تا بخاطر اين مسئله يك بار ديتى جلسه دائر نكانيم. هر كسىى كه طرفدار است خو اهش ميكتم دستها يتانرا بلند كني
زن توريلين كه اطفال زياد داشت صدا كرد:
زنهائيكه پپهلويش نشسته بودند نظر انداخته اول دست لاغر و باريك خودرا بلند نمود.
 كه نشسته و يا دز راهروها انبوه شلده بودند روئيد. راي مخالف هيع كس نداد. داويدوف دستهنهاى خودرا بهم ماليد و با رضايتخاطر لبخند زده كفت: -




 رفقا، زنها بين خود مشوره كنيد و آشپز كود كستانرا انتخاب نمائيلد. آشيز بايد ها واك و نظيف بوده و آشپزیرا

 اطغال مهر بان باشند. آمره كود كستانران از از ناحيه براى ای خود

 براى هر هرستار و آشبپ كلخوزى هر روز يك روزه كار
sir

حساب خو اهيم كرد، و جر ایى آمره مطابق معيار دولتتى معاش
 كه دزآن از هيج
 ثابت ميكنم! اطفالرا از دوسا'ها تا هفت سالها خواهو اهيم

خِيرفت. سوال نيست؟
يفير كريوشييف يكى از آخرين انفر ادى هاى دهكلده
 اظهار تردد نُّود : - آيا براى يك ريك روز، يك روزه كار زياد نيست غمتخو ارى اطفال آنقلر مشكل نيست، اين شاخى كشبيدن در زمين نيست. اما در اين وقت بدور و وپيشش پنان طو صداى غضنبنالك زنانه بجوش آمه كه يفيم كيتّ شده در اول
 بادستاك زدن كوئى زنبورهای عسلرا از خود دور ميسازد

 -

 بطرفِ بوزم تزديك نشـويد! رفيق داو يدوف، بداد كا كلخوزى نو برس! اجازه نده كه با مرك قهرمانانانه از بين بروم! تو خو زنهای مارا ميشناسیى!



- این نرخوك إپاقِرا آشبز بسازيد! -
- اكر يكك روز كامل همر اهشان باشى دو دوزه معاشرا

هم قبول نميكنى مكل إين كر كددندان سكتي ميكند! بداند!...

شايد هم وضح به آرامى و مصلحت خاتمه مييافت، اما صـداهاى مسخرهآميز يفيم به شكلى از اشكال علا آلامتى بود براى رفع تششنج و كار وضع بكلى غيرمنتظره بخود كرفت.

 فشرد و هيراهن ساتن نو درجانش اني از درزها ونا وكنار درزهما با




 كه يك دكمه نداشت از يخن تا دامن ازپندجا از خنلده نفس يفيم بند ميشـد و دو در ميان آواز خندهمای

كازاكها كه احاطهاش كرده بودند ميكفت:
 بار است كه مخالف آنها كي زدهام و ببين كه حقار آلدر بيثمر و




 من و او ديكر چاره نداريم!
ri




 سڭهاى دهكنده كه با خنين بيروبار و سروصداى شبهنكام

عادى نبودند از خواب بيدار شلده و در سراسر كريمياخى

 بود. يس از هواى غليظ و حبس كه سر تاسر دار اخل انل عمارت مكتبرا پر ساخته بود هواى آزاد ورای برای او سرد، تازه و نشههآور معلوم شد. براى داويدوف حتى تصور شد كه با با تنفس حريصانهاش در نسيم خفيف بوى تخمرا بمشام ميكشـيد.
در پیشاپیش او دو نفر روان بودند. او با شنيدن آوازها يشان بىاراده لبخنـد زد. بابه شوكر با حرارت ميكفت:
باور كردم كه كانندات جدى ميخو اهل مرا بخاطر انتقاد و انتقاد از خود اعدام كثند، و بسيار شديد ترسيلم، پيشى خود فكر كردم; "اتبر بدست كان اندرات مزاح نيست! او مثليكه جوان آرامى است لاكن كمى ميداند... در عصبا نيت
 ميسازد!"، حطور توانستم كپ اكافون شيطانزرا باور كنم؟! او خو يك قدمى هم كه به نقص من نباشد نميكناردا! او خو زبانش در تمام زندكى مثل دستکش لنـ جنه ها بالاى ميخ تبيله شورك خورده ميرود. همين بحه لعنتي ترافيم بز بـر را ياد داده است كه مسرمن حمله كند و همراه شاخهايش به هـ هر جاي من كه پيش آمل بز ند و حر هستم. اينرا ديعر من بسيار دقيق ميدانم! خودم ديلدام كه او بزرا حضطور اين علم وحشـى كرىرا ياد ميلهد مكر من آنو قت هيت نميدانستم كه اورا بر ضا بـلد من تعليم ميلههد و يادش ميدهد كه زندكى مر ا كو تاه بسازد. ناكو لنوف با آواز غور و جر بجو ابش ميكفت: نكن و زير شك و ترديد هميشکكي و در همه موارد قر ارش كِها اكافون هر رقتم مزآحرا بمركى دوست دارد و سر هر كس مزالح و پرزه تير ميكند، خوى و عادتش همين طور

آنها صحتبتىرا كه قرار معلوم در مكتب آغاز شله بود ادامه داده به دزوازه حويلى ناكو لنوف درآمدن ميخواست به تعقيبشان برود مكر فكر فكر ور دا تغيير داد. به اولين كو ایه دور خورد و كمى پيش رفت و و واريارا كه به كتاره بافتّكى تكيه داده بود ديد. واريا به استقبال او قـم برداشت. مهتّاب ناوقت و معيوب روشنى خيره ميداد، الما داويدوف تبسبم خجالتبار وب ملالانگيزرا بر لّبان دختر به وضاحت ديد. - من منتظر شما استم.... خبردارم كه شما مميشه
 هن شمار! نديدهام رفيق داويدوف. داويدوف با روحيه بشاش كفت:
كاريوخا! تو در طور اين مدت بيخى كلان و زيبا شدهاى، فاكت! تو كجا بودى؟ خانه هم زياد بود ...









 -- شماً خانه ميرويد؟
-- جاى كم نيست، براى شما دزوازه هر خانه باز EIV
 تا دزوازه حو يلى ما برسانيد؟


 كردهاند!-و زير بازوى دختروا كرفته افزود:-قدم بقدم


 داويدوف دفعتاً احسشاس نمود كه دست واريا در ميان انگششتان وى لرزيد، قدمهايش كو ئى تكرك اري خورده
 رسیيد.
داويلوف لمن مزاحرا ترك كفته ناراحت شد و آرام
يوسيل:

- تو خو راستى هم اوقاتت تلنخ اسـت، واريوخا! ترا چे كند.
رخسار پراز اشك واريا بهسينها عريخ وى تمان انس كرد. داويدوف كاه اخم ميكشبيد، كاه ابروان آفتابسو ختهاشاشرا از تعجب بالا ميزد بـى حر كت ايستادهبود. از ميان آواز كرفته كريه بمشارى شنيده شد : -
 خوب دارند!
 غمناكى بيرون خر وشيد: - او خلدا هن حطور كنم؟! براى يك لحظها كو تاه دستش قرار كرفت و فورآ لخشبيد و بى شيمه أويزانماند. اين ديكر مطلبي بود كه داويدوف به هيحصورت انـئر انتظر
 بتواند اورا دخار هيجان و آشفتّكى بسازد! او خود اورا از

$$
\varepsilon \backslash \wedge
$$

دست داده، زبانش از وضح غيرمنتظره لال شده در قلبش درد شديد احسـاس نموده دستهاى واريارا خاموشانـانه فششرد و آهستشه پس تكان خورده به خهره كريهآآلود و فرودآمهه

 مدتهامبت اين دختررا دوست دارد. او آدم با تا تجربه و

 دسـت دادن اين دو رفيقه هغموم و همسشفر تقريباً هر عشق

 -
وأزيا چششمان غرق از سرششش را :ططرف داو اويدوف , تكاندهینده الرزيدند. قلب دأويدوف چنان به تیش أفتاد كها كوئى جو اب ميهو ويد. دهنشى خشرك شد. او العاب تلخ دهنشیز ا بهشبكل فرو برده كف: : - خوب، سی نكيرش، فلكت! بزور ترا هيتج كس به شوهر تُميدهد.
ديكران همه از من خوردتر هستتند، مادرم ذازيور است است و


 خو اهد كرد؟

- او آخرين لباسشرا از تنش ميكشدل، بخاطر اينكه بر أى ما كماك كند! با تمام نيرو كار خو آهد كردا مار ميفهمى كاه او مرا چچطور دوست دارد؟ او مرا بسییار دوست داردا

 دستهاى عرقآلود دست مرا ميКيرد و دل هن بد ميشود. من

 مكتب را خلاص ميكردمم.....
 ير يده دختر در هرتو نور خفيف مهتاب دقيق مينكريست.

 تاريك داشت. او هم دستمالكرا بدستش كلو له كرده خاموش بود.
داويدوف بعد از تفكر كو تاه هرسيد:
ا
 واريوخا نه با اشك بلكه با تنفر كا كو كوئى دفعتاً خشكٌ شـوه


و مردانه با صداى پخشى و كنده كنده صدا كرد:

- تو برو همر اه كمكت كم شو شيطان! فهميدى؟!
 دأويدوف كه أز وضع غير منتظره كمى دستچاچه شده .ود هيرسيد!
- 
- به هـهـان خاطر !
- 
- من به كمك تو ضرورت زدارم!




دأويدوف با تأثر شانهها يشرا با بالا انداخت: - تو آدم عجيبى هستى، فار فا حسورت دارد و بها اين خاطر اوالين جوانىرا كه طلبكارى

$$
\varepsilon r .
$$

كرده ميخو اهل به شوهرى بكيرد، كاهي همر به كمك هيم كس محتاج نيست
 ميخو اهى؟
آواز آرام و معقول داويدوف، يا أينكه همينطور بنظر واريا آمد، دختررا متأثر و نوميل ساخت آن او او با سر و صـا





افتاد.
داويدوف اورا در كولائى سرك كير كرد، از شانههايش
كرفت، غضنبناك كفت: - ای ای كاريوخا، حكهت نكن! من جـى ازت ميپرسم موضوع ع چيست؟ در همين جا هم وارياى بيحّاره نوميدى شديد دخترانه و غصه دردناكشرا كاملا آشكار ساخت: من ترا دوست دارم، از بهار به اين طرف دور دوست دارم.

 مهكن تمام مردم ختنده ميكنند! مكل آيا تو كور نيستى؟ من
 مكر تو هيج شيزى دارم *طور ميتوانم از تو طلب كمك كنم و يا از كا كلخوز خيرات بخو اهم؟!
تو لعنتى چطور توانستى چینين بكوئى !؟ بهتر است از كشنغكى مردار شوم اما از شما جيزى نميكيرم! اينه تمام كيهارا برايت كفتر. بمقصدت رسيدى؟ انتظارت ارت اتاته يافت؟ و حالا از پيش من دور شو و پيش لو شکاهايت برو،


EKI

وازيا به شدت خودزا از دستهایى داويدوف زها نمود امـا


 آّواز آرام، معمولى و خسته كفت -

---بعد از اين نميتو انم حماوزا خوب ايلايم كن! عنقريب روشنى ميشود، من بايد بـون كاو كاورا بدوشم. ميشنوى؟ داويدوف سرشرا ابايان انداخته خاموش بود. او هنوز


 دقايق احساس عجيبى



...د موينم

داويدوف كرختىرا از وجودش تكاند، زنتخ مدور دختررا


- تشكر هحبو به! واريوخا - كاريوخاى عزيزم!
 -
- 


 سرم دور هيخورد

شخصىىامرا پشت سر، يعنى كه در كنشته كذاشتهام.... با آنكه در سا بق خوشبختىام بهِ اذدازه اشك رششاك بود.... واريا آرام كفت:
 خوامش كرد: - مرا براى اولين و آنر آرين بار بيوس
 شد اكر مارا يكجاً ببينند، شرم است. واريا مثل طفل بالاى انكشتها يشر بلند شد و سرشر اور عقب زده لبان خودرا پيش كردا اما داويدوف كوئى در وبرابرش طفل باشد با سردى پيشانى وىزا بوسيد و جدى

كفت:
 از اين براى مشايعتت نميروم، لازم نيست، فاكتا لاكا لاكن فردا همديكررا ميبينيم. تو براي من معما دادى اوي ... مكر تا
 بكو: بكذار شام از خانه انبر آيد، من در آفتاب نشا خانهتان ميآيم، صصجبت خو اهـ بود تو مه خانه باش با تا تا ديدار غزالكم! آزرده نشو كه هموينطُور بدون جو جواب از پيشت ميروم.... لازم خو است كه حداقل راجم به سبرنوشت تو و سر نوشت خود هم فكر كنم؟ من دزست ميكو يم؟ او منتظر جواب نشب. خاموشانه دور خورد و وآرام با قدمهاى معمول و بدون عجله بطرف خانه روان شد. آنها ممنيطور نه خودى و نه بيكانه جدا ميشدند امر اما واريا با آوازى كه آهسته شنيده ميشبد صدايش كر كرد. داويدوف با بيميلى ايستاده شده با نيّم آواز پرسيد: -
او طرف دختر كه با يكَ اندازه هيجان درونى درّ با


 واريا به سرعت رسيد و دفعتاً خودرا به داويا باروف

－عزيز كم، خانه، ما نبيا، همراه مادزم راجع به هيج هيزى كِ نزن！ميخو اهى، من همر ايت ز زندكى ميكنم مثل

 ميكيرد！او يريروز همينطور هم كفت：＂ثو هر رقهى كی باشى دوستت دارم！＂）ميخو اهى؟！ داويدوف حالا ديكر بدون اينكه فكر كند واريارا تيله نهوده با تنفر كفت：
 ميكو ئى ت تو ديو انه شدهاى، فاكت！به هوش بيا و خانه برو، خوابترا بكير، ميشنوى؟ شام من ميايم و تو فكى پنهان شدنرا از من نكن！من ترا در هرجا ميابم！ اكر واريا تحقير شده و خاموش ميرفت، آنها همانطور
 － قلب داويدوف يك بار ديكر در طول مدت ملاقات آنها به تشش افتاد لاكن إينبار نه از دلسوزى．او واريارا به آغوش كشبيد سر ها يان افتادهاشرا چندين بار با با كف دست نو أزش داده خو اهش نمود： －تو مر！ببخش، من احساساتى شدم ．．．اما تو هو هم بدش نيستي！خوب فكر قرباني كردى ．．．واقعاً هم واريوخاى عزيز برو، كمى بخو اب، شب با با هم ميبينيم．خوب؟ واريا مطيعانه جو اب داد：
－خوب،－و هراسان از داويدوف جدا شد．－او خدا بيخى روشنى شده، بر باد شدم ．．．． روشنى بلدون اينكه احساس شود شار شيره كشت و و حالا
 سرایها، بامها و انبوه كبود و خيره درختانرا درا در باغهاى كنـى و خاموش ديد و در شرق به شعاع سرخ غبار زده شفق متوجه شد．

داويدوف در صحبت با واريا تصادفاً كفت كه سعادتش
"(در كذشته مانده است)"، و اينرا بيهوده نكفت:
 خوشبختى بوده است يانیى
 سكرترا پشت ديكرش ميكشيد، در ذهنش مصروفيتهاى


 وجدان ازش يادآورى كرد.... صرف مناسنات كونات كو تاه مدت
 مكلفيتى وادار نميساخت، تنها همانين و خلاصن اون او با اين
 كلهات دريخ و افسوس جدا ميكشت ويس از ازيك هفته مثل بيكانهها ملاقات ميكردند و فقط بخاطر نزا وت اكت لبخندهاى
 خركوشى! برایى داويدوف بيچاره يادآورى از آن شرمآور


 تُذرد.
 بخاطرى كاه افكار ناخّ


 صفر بدست ميآورد. بلى، آفرين، با زنها خلا خوب و شايسته

 یس چه، واريوخارا به زنى ميكيرم. وقت آن رسيده كه
EYO

عسـكر دريائى زندكى مجردش را ختم كند! كار اينطور
 بعا از دو سال متخصص زراء
 خو اهد شده، . او عادت نداشت اجراى تصمهيم خودرا به تاخير اندازد
 روان شد. مادر واريازا دز حويلى ديد و احتر اهانه سالامعليكى كرد:

- سالام مادر! زندكى ات خطّور است؟؟ -
 كشانيده است! - وازيا خانه است؟ - خزاب اسدت. شما خو تا روشنى صبح در مجلس مينشينيد.
- "ِه خانه بريץ. اورا بيدار كن. كپ دازم.
- تير شو . مههان خو اهي بود.
 داويدوف نكريسته كفت:
- 


 بود و چنان مينهود كه كو ئى از كرمى مهربانانانه دروونى ملو باشد. أو از زير هيشانى زكاه كو تاه، آزما يشعكرانه و در

 ههمان تشر يف آوردهايلـ



 ناه كرد و برای يك دقيةه در جستجوى كلمات خامو ش ما ند. مادر واريا كنار داش ایيستاده روى سينيههاى فرورفتهاش چشينهای پير اهن كهنه خودزا با انكشتها جمع

داويدوف تكرار نمءد:
دارد، هن هم اوزا دوست دارم. فيصرله ما هنين است است اورا



 خانه او بنيزوفها طا طلبكارى آمده بودند اما تو آزادى دختررا نكير، او خودش سرنوشت خورد خورا جستجو ميكند، فاكت. زن با قيافه زمخت رو بطرف دخترش كشتاند: -
لاكن دختر تنها تو انست آهسته بكويد:
 سـرشرا پإيان خم نموده با سرشاك خوشبختى ميكر سست و و
 زحهت تنـدين ساله او اوريا داويدوف بطرف كلكين رو كشثتانده ميشنيد كه واريا از ميان آواز فقفق ميكفت:


 هجبور نساز وانگا اوبنيزوفزا بكيرم! من همراه او برباد ميشومرم داويدوف بعد از سكوت كو تاه آواز لرزان مادر واريارا شنيلد: -
£rv
 واريا نيستم. اما تو عسكردزيائى، دخترمرا نشرمان! تمام اميد من به او بسته است! تو ميبينى كه او او كلان خانه است، او مرد خانه استه است، مكر من از دست غـ غم و غصنه، از


 فاميل مارا تباه نكن! داويدوفرويشرا از كلكّين سريع دور داد ومستتقيهاً به زن نظر أنداخته كغت: -

 شرافت و عشق ماست بيشتر و بهتر از اين يا آن رذير مالكى ميتو انستيم و ميتو انيم هم با شر افت تر و هم با وفاتر إر باشيم! از طرف واريا تو هر اس نداشته باش، آش، اورا من
 ميشود كه تو به وصلت ما مو افق هستى پپ صس صباح من اورا به شهر ميلروا ميبنر و شامل تخنيكم ميسازم و خودم تا عروسى ميآ يم و پيش شها زند كرده

 من مو اظظت شمارا بالاى شا نههاي خود ميكيرم. نآرآرام نشو، شانههای من عريض هستند، طاقت مياورند، فاكت! انـ به اين
 رسيليت؟ داويدوف قدم وسيع بطرف او او كر كذاشت شانهواي خشششرا به آغوش كرفتّ و وقتى در كو نهاش بوسه لبان اشكآلود خشوى آينده خودرا احساس نمود با تأسن كفت: - اشك شها زنها بىاندازه زياد است! به اين ترتيب

$$
\varepsilon r \wedge
$$

شما ميتو انيد محكمترين آدمرا به رحم بياوريد. خيره، خيره به يك ترتيبى خو زندكى خور خواهيم كرد؟ به اساس فاكت برايت ميكويث كه خو اهيم كردا داويدوفت با عجله از جيبش يك بين بيرل نامرتب پولرا
 لبخند نامناسب زدهـ مرمر كنان كفت:

- اين پپيسه أز كار سابق من ذخيره شده است

من خو تنها براى تنباكو ... من يكان مرتبه مينوشم مكر برای شها پییسه ضرورت است - برای ایى واريا سر راهى چییی تيار كن و براى طفلها هيزى بخر.... خوب، تهام، من
 بكسك خودرا ميآورم، و تو واريا آماده رفتن شو. صباح صبح، شفقداغ بطرف ولايت ميرويم. خو سامامت باشيد عزيزانم. - داويدوف واريارا كه خودرا پيش كري كرده بود و مادرشرا ابا هردو دست بهـ آغوش كشـيد و قاطعانه بر كشته

 أورا ميشناختحالا به قدمهايش مينكريست در آنها يقيناً

كه ایيز نوى ميافت.
类 * *
روز بعد داويدوف به كميته ناحيه رفت و از نيستير ينكو اجازه سفر به كميته حز بـى ولايتىرا كرفت نيستيرينكو داويدوفرا پيشبنين ساخت: - تو آنجا دير نكن.
 اينكه توبرای منشى كميته ولاتيى تيلفون كنى تار بِّذيرد و در مورد شموليت واريا خارلامووا به تخنيكيم كمك نما يد
نيستير ينكو هتحير شده چششما نشرا نيمه بست: - تو عسكردريائي سرمرا خو كيج نميسازی؟ متوجه

باش اكر مرا فريب بـهى و اين دختررا نكيرى بآز از خود

 شده :ود لا كن 'ينبار هوضوع بكلى شكل ديكرى است!...
 و بدون اينكه تا آخر بشـود كیشز ا قطع نموده "كفت:供
 با تمام مقررات اين نظم طلبكارى نهودم! ديكر تو
 نيستير ينكو آهسته إرسيد:

- آخرين سوال برايت سيهميون: آيا تو همراه او او او
 رفتنش به درس رسمهاً نكا ح نميكنى؟ تو از لنينگر اد منتظر هيج كسيى نيسنتى مثال منتظر زن سابقت؟ تر مطالب مرا




 براى آخرين بار: تو خازلاهو وا وازيارارا نه بهآن آن خاطرى

 دأويدوف ياهمايشرزا كه از اسی





 نظامي كه دورادور آستينهايش مختاط دوخته شده بود نگ, يسته كفت:
- هن وقتى در بهار همر أهت آشنا شدم ذإحق بدوستي زسبت به تو اعتر اف كردمـ... ناحق، زيرا كه تو عادت نكردهاى به هيج كس اعتهـاد داشته باشى ... خوب، شيطان همر اهت منشىى! مثل اينكا تو فقط به به خود اعتماد دارى و
 كسانيرا كه همر اهشان طرح دوس دوستى ميريزى تحت يك

 رهبرى كنى؟ تو أول طورى كه لازم است بخرى اسود اعتماد داشته


نيستير ينكو لبخند رنج آور زده "كفت:
 كرده بودم كه اززرده نشوى؟ -
 داويدوف با احساس ماندكى بيشتر برخاست و : ...د 5 نيستيرينكو جواب داد: - من اينرا نميخو استم. - من هم.
 هو افقه ندازيـم مو افق ميشبويم.
 ك.ت
-

 جشانان جدى و بيعانه مينكر يست - در باره عروسى بإ وى فكر ميكنم وقتى صورت خو اهد

كرفت كه او كاملا بدرس شامل شود و من كارهاى تير ماهیى خلاص كنم. - داويدوف زهرخند اندوهن انـارى زد و ادامه داد: - خلاصه اينكه عروسىى دهقانى خو اهم كرده، پس از موسبم دزو داويدوف متوجه شد كه خهره نيستيرينكو ملايمتر شد و با توجه بيشتر كیش را ميشنود و بهمين خاطر با تمايل بيشتر و بدون تكلف خند دقيقه قبل و شرمندكى درونى ادامه داد:
 نداشتهام، با واريوخا براى اولين بار به جنين مخاطرمالى قدم ميكذارم. وقتش هم است، عنقريب به خهل سالكى ميرسم• نيسم -- - سس جنـى داخلم؟؟ هر سال دوران جنكـرا من دهسال حساب ميكنم, -
 حساب دقيق است. نيستير نـَكو از رشت ميز برخاست، در طول اطاق قدم برداشت و با مجمجه دستها يشرا بهم ماليد باعدم اطمينان جواب داد:

- اين موضوع دقيق نيست. ولى صحبت در اين باره نيست. من خوش هست هوتم دانستم كه تو مثلي كه با با لوشكا
 عمل مطمئنتر شباهت دارد. خوب، پس آغاز نيكرا پشتيبانى

كرده و خو اهلان سعادت و خوشبختىتان هستمه! دل داويدوف كرمى كرفت، او مرسيد: - تير ماه در عروسسىام ميائى؟ نيستيرينكو كفت: - اولين ههمان خواهم بو2! - و باز لبخندش با با 27-1658 Err


 هستتم كه آنجا حاضر خو اهمم شد. - خوب، سمامت باش! زنك بزن. - همين امروز تيلفون ميكنم. برو و در آنجا هعطل

- زود بر ميكردم!

آنها دستهاي يكديكررا محكمي فشردنــ
 ميتا بيد بر آمده فكر كرد: "اقيافه كذشته خودرا بيجهت از


 صحجبت كرد؟.... "داويدوف نزديك اسبي رسيلده !ود كه نيستيرينكو از كلكين سرشرا كشبيد و با آواز پششى صدايشى كرد: -
 بالا شد.
 به طرف داويدوف نگر يسشته كّات :






 حإرای نسـيت، از زند


شكايت كردم؟.. نى، خواستتم مصيبتمرا كه بصورت غيرمترقبه نصيبم شده است با رفيق خود در ميان .
داويدوف دور ميز كشت، خاموشانه و محكم نيستيرينكورا به آغوش كشبيد، كونه داغ و مرطوبشرا بوسيد و آنوقت كفت:
امراضى تنها جو انها ميميرند اما بالایى ما و تو هيج مرض كار نميكند!
نيستير ينكو با صدائى كه كمى شنيده ميشد كفت:

- تشكر.

داويدوف با قدمهاى وسيع به سرك بار بر آملـ، بالاى اسپ نشسهت، براى اولين بار با شلاق نواختش و بسرعت به سرك

دندانهاى فشردهاش مرمر كرد:

- تو هميشه خواب ميخو اهى شيطان كوش پیها! ..
 هستقيهاً بطرف حويلى خارلاهوفها رفت، نزديك درواروازه پياده شد، و بصورت معمولى و غير عجو لانه به دزوازه داخل

 زرياد و غيرعادىرا سِهرى كرده و رانهايش شاريده بودند.





دروازه ميايد يا با اظهار احساس ساختكا
 زود آمدى! راه دوطرفه ستانيتسا خو نزديك نيست!

$$
\varepsilon \longleftarrow \varepsilon
$$

دز دل يقيئاً بالاى اينكه داماد آيندهاش با خودسازى شلاقوا


 داويدوف به پنين احساسى در دلش لعنت داده با لهجه

خشس كفت:

- تو بسيار خوش آمد نكن مادزجان! واريا

56m
 كتلر ا خو بايدبرخود پيزى تيار كند؟ اي جو ان تو همر عجب

 نهيتو انى. چششههایت كجا بودند؟ داويدوف لبهاى تفسيلده از كرمى اشرا حو شيلده كفت: - من خو امروز صبح از بيش تو دا دامن نى بی بلكه دختر طلبكارى كردهام. آبيخ براي نوشيدن دارى؟ دامن مطلبي
 هِ وقت ميايد؟

- عيسبى ميد'ند. تير شو، خانه برو! چغطور، همراه كردیى؟
سشف دور و دراز آماده بساز . خوب، خطور اشك باران ميكنى؟ ناوقت است!
مادز راستئى هم بكريه تكخ و تسليت ناینير افتاد اما بزودى بر ضعف خود مسانط شل، بعضاً هك هاك هاك كرده با تأثر كفت:
- 


 شاقِ از ير پو كى انداخت. -
£ Ko


 ميشوم و آنوقت كي خو اهيم زد. اسشپزا بكنار كالم بیى از بحههاها به تبيله كالخوز ببرد.
خهره زن مهربانتر شامه. كفت

 مياورم



 خو اب دستر استششرا آرام آويزان و دهنشر الم انمى باز كرده

 پوش آبى داشت كذارشت.


 باز كرد و وازيارا كه كنار دزاز





ز خازه ما زند
داويدوف پإها يشرا از دراز

 2ry

واريا براى دزس خواندن ميرود، و شمارا كى زان خورا اهذ
 بايد بكنم، فاكت! - و دست خودرا یپـرانه بسر كزم و جر طغذل كذاشت.
ro

داويدوف صبتح روز بعد، قبل از شفق بابه شو كررا كم
 اسثبهارا بسته كند و بطرف حويلى خارلامو فها رفت. او از


هيسوزد.

 پّ

 استقبال كرد: -

هادز واريا با داويدوف سالامعليكى كرده افزيزود: - او بعد از آذان اولين خروسها شروع به جمع و غنـ
 احمق است هيتج حاجت يادآوزى نيستا!.. نان همين حالا آماده خو اهد شد. بكنر بنشـين رفيق داويدون.

 برخاسته از مادز واريا تشكر وري كرد و كفت: - وقت رفتن است وت واريا با مادرت وداع كا كن. اما
 نميشويلـ همينكا بها به ولايت بروم، ترا اهم همر اه خّود ميكيرم


$$
\varepsilon r v
$$

دهن دروازه از واريا پرسيلد: - كدام لباس كرمىزا همر اهت كرفتى؟
واريا خجالت بار جواب كفت:

 آنها يك ساعت بعد از دهار دلكده فاصاله زيادى كرفته بودند. واريا بعضاً دست رانـ داويدوفرا ميكرفت، زود فشارش ميداد و باز راجع به مطالب مربوط به خود فـر فكر ميكرد. دختر در طول زندكى كو تاهش دهكدهر ا بر ای ملـت


 و خو اهرخو اندهها بهر صورت تلخ تهام ميششد و اشك بعغاً به چششمانش دور ميخورد. وقتى با جاله از درياى دن كذشتند و اسِيها قدم بقـم
 و از آنطرفى كه وأريا نشسته بود روان شا شل. او روان ان بود
 شبنم تا طلوع آفتاب هنوز بى رنت بود، طورى نميلرخشـيد
 رنكين كمان انعكاس ميابد. او يكان مرتبه بطرف آ بار واريا مينكريست تبسم اميدوار كنتده برلب مير اند و آهسته ميكفت:

- أى ای واريوخا، چشههایترا از اشك بكش. يا ميانف:
" لازم نيست، لازم نيست عزيزم!


 برفراز شاخههاى تباشيرى كوههاى حوالى درياى دن

$$
\varepsilon r \wedge
$$

غبار انبوه شده بود و هنوز قسهت بالائى تپه كه توسط غبار یوشيلده بود بحشیم نُميخورد.
 خميده بته كل زردد، نه غلها و نزديك در كنار راه روئيده بود عطر روزانهشانرا از خود ترشح نميساختند. حتى افسنطين نيرومند هور هم بويشرا از دست داده بود. تمام عطر و بورا شبنثم زائل ميساخت كا كا بالاى كندم و علونه به اندازهاى زياد هموار بو بود كه كوئى
 باريده باشد. به همين خاطر هـ هم در اين دقايق آرأم
 بودند: عطر شبنمر و عطر كرد راه كه شبنم بسيار خفيف تنكش ساخته بود.




 بسبرعت هيلدويدند هم ميكرد. اما وقتى آفتاب طلوع كرد بابه استوار شلده پیرسيد: سيهيونجان، هيخو اهى مهر اه واريا عروسىى كنى. اين

راست است؟

- راست است بابه.

پ艹يرمرد عميقاً متفكر انه كفت: -


 هن آنوقت ههم بـى حل حالالك بودم. هممانوقت هم مير ميدانستم
 خالم ميكردم كه هيج كس در دنيا نـيكرد! من حتى بسيار

خوب و عالى ميدانستتم كه زن كردن عسل خوردن نيسـت

 بلدرم كه آدم بدقهر و تندخوى بود، مرا بجيث ديوانه دو
 قهحين را در تخته پشتم زده زده شكستانـ
 ناجور انداختّم، با صصاى ديوانه وار شروع به غالمغال كردم و كفتم كه تمام دل و دزونم كنده شده أستات، او بدون اينكه
 آورد. شيطان ییيرزا تنبلى نكرفت تا سرای برود و
 آدم بود، جنتها نصشيش. او خادهرا آورد و بمن نوازشكر انها

 كشيدن جان من هم با داروى خود تنبلى نخو اهو كرد



 ایین آدم لوده په ميتو انستم بكنم؟ زند




 كه دزوغ نميكو يم! داويدوف ضعف از ختده با آوازى كه كهى شنيلـه ميشد

يرسيد:
بابهشوكر به بسيار درستى بر وى اعتراض كرفت: - آيا برایى تو بيتغاوت نيسـ؟؟ حند كيلو كرام زيادتر

يا چند كيلوكرام كمتر براى تو په تفاوت مجبور نشبهالى با وى رنج و عذاب كشبيده به نبرد بيردازيى، من مجبور بودم، به هر صورت من در اين زندكى زنى زناشوهرى
 لاكن او با
 اول تو خودرا غرغره كن، من بعد از تو .... بابهشو كر سرشرا مسرتبار دور داد، خنديد و شايد
 متوجهاش هستند و دقيق ميشنوند با كار كال ميل ادامه داد:

- ای ای ووطندارهای محترم و... و تو واريا! در جوانى عشق من و اييرزنم بسيار آتشـين بودا هن از شما ميهرسم كه حֶر آتشيين بود؟ بخاطرى كه إين عشق در طول تمام
 ماكارجان خو اندم آتشين و غضبناك هر هردو يكى است



 در سال ينجهم زندكي زنا
 او در غند اتهان بجيث عسكر كارد خار خدمت ميكرد. در در آنجا اين احهقرا ياد داده بودند بروتهاى خودرا تاب بدهد دز خإنه كنار زن من هم به تابيدن بروتها يك روز شام ميبينم آنها كنار كتاره بافتبى ايستى اينادهاند، زن هن از طرف خود و او از جانب حويلى خود. من خودرا كور
 باز ايستادهاند. ای ای فكر كردم كها اين مزاح خطر نالك انست• در روز سوم به قصد از خانه انه برآملدم. در تاريكى آمدم، باز ايستادهاند! اينه قصه! من بإيد كارى بكنم.


پِيحِاندم

 كتأره مثل كنده دراز افتاد.
 همانطور ترش و غضضب برای من ميكويد: ״احمق! تو خو تزديك بود مرا بكشى". من برايش ميكويم: "اين مسئله
 كتاره افتاده بود يا آنكه سری ایِ ايستاده بوده". از همهان وقت كو ئى موى دود كرده باشى! آنها ديكر كنار كتاره ايستاده نشدند. صرف زئن زنم بعد ازآن شبانه دندان قرچسرا ياد كرفته بود. از قرچس دندان

 دراز كشيلده بيشى خود فكر ميكنم: پاين مسئله هنوز معلوم نيست كه كدام يك ما احمقتر است - آن آنكه دندان قرحس ميكند يا آنكه آرام مثل طفل كپ شنو در كاز ميخو ابده،. شنو ندهها از ترس آنكا بابهرا آزرا بسيار آرام نشسته بودند. واريا از ختنده آرام ميخورد، داويدوف رويشرا از شوكر كشتانده پهرهاشرا با كف دست پت ميكرد و معلوم نيست هرا ريههم سرفه ميكرد. اما شوكر هيـج متوجه نشده با شوق و اشتياق ادامه ميداد:

- اينه، يكان وقت عشق آتشبين اينطورهم بروز

 موضو عنا بكيريم: در زمان سابق در دهككده ما معلم جوانى زندكى ميكرد: او يك عروس داشت، دختر سوداكر بود، او هم از دهكده ما بود. اين معلم آنقلدر فيشنى، آنقدر زيبا ميكشت مثل خروساك جوان - من در باره لباسش ميكويم،
 بايسكل نو برآمده بود، و اكر اين اولين بإيسكل در دمكده

تمام مردمرا حيران ساخته بود، هیس راجع به سطها خو

 ديو انها ميشو ند. و او هم عجله ميكنلد، ميخو اهد از از يثيششا بكريزد، بالای ماشين خود سه قاته ميشود و و پاها يشر او اتنان



آوردند!
يك روز از راه ميدانى به دشت ششت ماديان ميروم و





 صندوقها و تاكوىهاى شانرا حفاظت ميكردند.
 عروسىى در مقابلم ميايد. من كه احمت نبودم، قيضانهرا اليا


 جلّو ماشينشى بل ميزدند. آنهاهم او را حلقه كَردندند. ماشينرا







 خودرا پیش كرفتتند. او سر پايه نشسته و يكانه كلاه پيك

$$
\varepsilon \varepsilon r
$$

با نشان آن در سرش ديده ميشود و آنهم وقتى در پايه

ه. تعقيبش، من خو بالا در زير جامكهائى كه لينهازا ازا ازش


 تنبانت

 ماشيتت هيروى و من بلدون تنبان در اين روز رو روشن دور دور



 شيرأهن من ديد.... عشقق آنها هم در همين دوز


 ,

 است


 ما و ماكارجان نا حق از آنها متنفر نيستيم! داويدوف پيرمرد را تسلى داد: -
 £ $\varepsilon \varepsilon$

خود كش نموده شقيقهاشرا بوسيد، دقيق در ههـان جائيكه حلقه كك انبوه مو با باد مقا بل شورك ميخورد. بإبه شو كر از قصىه شخص خْود و يا شايد هم از از خإطر اتشى خسـته شد و بزودى خواب بابلايش آمل و و داويدو از


خو ابآآلودكىاشرا برطرف ساخته كفت:

 ببرد! همينـكه آفتاب كرمت ميكند خو اب هم بيحالت ميران ميسازد ... ميخو اهى، از همان خاطر همر وقتى متوجه شو كه در خواب يخت نكيرد.
او چֶو چه كک
 و با صداى بار باريك شپالقَ ميزد. مزرعه از كرمى آر آفتاب با تمام عطرهاى علو فـه مختلف


 نآشنان و در عين حال نكاههأى حريحـانه تماشا ميكرد.

تا شام بيشتر از صد كيلومتر راهزأ طى كرده شبزا


 كفت:

- بيائيد بخوا بيهم، صبـح باز وقت ميخيزيمر. تو وازيوخا
 .

شو كر بخاطرى بسيار راضیى بود كه داويدوف با او ميخو ابد و كفته اورا تحسيني نمود: - تو فيصhله بسيار دزست كرد كردهاى سيميون جان. حاجت به پنهان كردن نيست كه پيرمرد ميترسيل در مزرعه بيكانه و خلوت تنها بخو ابـا بـه داويدوف بهِ تخته شششت افنتاده دستهايشرا زيرسر

 بى اراده لبخند ميز ند. صرف طرفهاى نصف شب زمين كرمى روزانهاشرا از

 بود. از آن بوى لجن و نى ميامد. در فاصله بكله بكلى نزديك
 بوم كوتكى با لهجه خوابآلودى صغير ميزد: ״خو هستم,

خو هستمب! .... بالای داويدوف خواب آمل كه در ميان علف خشك
 زد و داو يدوفقرا شورك داده كفت: - سيميونجان تو ميشنوي؟! آنها هما
 زهرى فر اوان است. ميشنوى كه إعنتى ها شرشر ميكنند؟ بومها مثل قبرستان ناله ميكشنالـو .. بيا كه از اين محل

مر كبار به كدام جاى ديكر برويم!
داويدوف با صـداى خوانيابيآلود به جوابش كفت:
-

ترهابّىرا در زيریای خود درون نموده مرمر ميكرد: -
 از خا انها كر إیى كك خودرا كاه طبيعى و عادى هموا و آرام روان ميشديم و حالا هر سه ما بالاى كرانی خواب $28^{*}$ そ₹7
 زير كوت علف بيكانه قات شو. واريا آرام است در با بالا در
 سرت شر شر ميكند، از پیهلوها يت شرشر ميكند و از زيریايت شرشر ميكند و شيطان ميداند آين پيست كه شرش مر ميكند؟
 و ننهان و تاريكترا ميكزد و از داماد شدن ميهانى ! مكر اين لعنتى از جائى نيش ميكند كه پايت را دراز آذوقت است كه واريا جانت انتلكن اشك ميريزد، و په فائلده؟.. به نيش زدن من مار افعى تمايل ندارد، كوشت من پي رگو



مرا... بيا كه از اين جا برويم!
داويدوف باصداى تاثير ناكى كفت:

- تو ساكت ميشوى بابه؟ ما در اين نصف شب كجا
?
- 


 شور نميخورى عزيز كم؟ -
بابه شو كز آه سنابين كشبيد و صليب زده كفت:

 ترس ترقس ميلرزد، از طرف ديكر اين بوم لعنتى طـن ميز ند، حداقل او كه خفه ميشبد ... داويدوف در غم غم يكنواخت شوك رفت. پیش از طلوع آفتاب بيدار شد. در كنار وى واريا پپهاى


$$
\varepsilon \_V
$$





احساس ميكرد．
در جایى واري！در كادى بابهشو كر خودرا با با بالايوش
 واريا كه چو ن شفق كلابی بود آهسته كفت ： － بخيزان و بـا كه بريم！－او لبانشرا آهسته به كور بـه

 آبتيررا بر ايت نشدان ميلهمم．
داو يدوف جو اب داد：
－ كدام جائى ميشو


 ＂！





 （ كميتهولايتى ：سرع





خواهند خواند و تا تيرماه هر حهار پايت محكم نعل شدكى و استوار خواهند بود، فاكت! دخترهايى كميته ولايتى خبرترا خو اهند كرفت، همر اهشان تيلفو نى قرار كذاشتم.داويدوف طبق عادت دستهايش را كسرعت . بهم ماليده

 ميكنى كىرا؟ ايوان نايديونوفـزا، جوانكى كه در زمستان
 هوشيارى استار، من از آمدنش بسيار خوش خوراهم بود. آنو قت ديكر كار ما از دزك كمسمول منظطم خو اههد شلـ اينر ا من به اساس فاكت برأيت ميكويم! در تخنيكم زراءت هم تمام كارما در ظر ذر دو دوساعت تهام شد. ساعت جدائى فرارسيد: - خداحافظ. واريو خا - كاريوخاى هحبو بـيم، دق نياور، خوب درس بخوان، ما آنجا بدون تو از بين نميرويم. 'و براى اولين بار لبهاى واريارا روان شد. داويدوف در قسهت در خروجى رويشرا كشرا كريّاند و دفعتاً دالسوزى شديدى قلبشرا فشرد كه تصور كرد فرش ناهموار دهليز پون عرشه ارش كشتى در زير پإيش هيجنبد: واريا پيشا نىاشرا به ديوار تكيه داده در حاليكه


 او در آخر روز سوم بعد الز رفتن از دهكده به كريهيا
?! وجود أينكه ناوقت بود در ادازه رهبرى كلخوز ناكولنوف و زرميو تنوف منتظرش بودند. ناكولنوف اخم

 تميكنى : به ستا نيتسا سفر كردى و بعد بـ به كميته ولايتى ... كدام ضرورتى سرحدترا به ميليروا كشا نيده است؟
-
شها چه خبه نو در داريد؟
رزميو تنوف بجاى جو اب پرسيد:

شـدهاند؟

- جورا در بعضى جاها ميتوان درو كرد، در جاهاى انتخابى، جودررا همحنَان. جودر را بنظرم ميتو ان سر اسر درو كرد مكر همسايهواي ما نميدانی رزميو نتوف كوئى با خود كپ ميز ند كفت:
 صورت هواى خوب ميتو ان در خرمن هم كذاشت، در خرمن هم پختّه ميشود. لاكن اكر بارأن شود؟ آنوقت مههاش ان بين ميرود.
ناكو لنوف با وى مو افق شد:
- سه روزلك ديكر امكان انتظار است اما با بعد درورا بايد با دست و دندان شروع كنيم ورنه كميته ناحيه ترا خام قورت خو اهد كرد، سيميون، و ما و آندرى آن انرا براى
 رفيقكى دارم از زمان عسكرى، ديروز برأى خبر كرفتنش رفته بودم. او مدتهاست مرا برأى مهمانى دعوان


 حطور كار ميكنند. هيت وقت نديلده بودم و بسيار برايم دلحّسپ بودا آنها زمينهاي آيشىشانرا قلبه ميكنند، من
 بايد برايتان بكويّ كه اين تراكتور "فوردزون" هم شم اي است! به تاخت قلبه ميكند، اما همينكا زمينهاى آيشسىا به زمين دستناخورده و يا كدام كـا كولائى

 بلننل هيشود، ايستاده ميشود و پس ارابه هايشرا بزمين
£0.



 هيكردم و تمام وقت فنكر ميڭنم• براي كاروبار ها بسيار
 حتى موفق نشیلم زمين كشتنه و طرف خا خانه آملمم

رزميو تنو
 مار تينو فسشكى ا داشتى؟؟
-
 همان نطور دأريم•
 فكر كردم كا از خو اهمى
ناكو لنون قاطعانه كفت :
-
 رزميو تنو
-

 ثاكو لنوف تكرار كرد:

تو شيطلان زنكهبازرا ميشنانسر! هكر هن هم در قسهت ز نها هثر تو چنين تيز دو نيستر !
رزميو تنوف شا نهها يشعرا بالا انداخته كفت:

$$
\varepsilon 01
$$

- سيزده سال است كه من مجرد زندكى ميكنم. تو از من چه ميخو اهى؟؟
 رزميوتنوف بعد از سكوت كو تاه با لحن بكلى جدى،

آهسته "كفت:

- اما شايد من در طول تمأم همين ملت دواز دور دوال

يك نفررا دوست دارم. تو خو خبر ندارى؟
-
-

- آيا اين نفر مارينا پوياركو وا نيست؟
 درون نكن ! شايد من كدام وقتى در حالت نشنه بر ايت قصن دور ميكردم كه كیرا دوست داشتم و تا امروز دوس دوست دارم لاكز... تو آدم سردى هستى ماكآر . هيحو قت همراه تو امكان ندارد. تو در كدام مام تو لد

شـدهاى؟
-
 در لب جوى روى يخ زأئيده است - بشت آب

 تولد شدى؟
رزمو تنوف باكمال ميل مو افق شد:
-
 ناكو لنوف با تأسف كفت :

- سردلم ريخت صحخبت راجع به من و تو كافيست، بيائيد بهتر است راجي كدام ما بايد با كدام كروه براي در درو برو بريم. رزميو تنوف اعتر اض كرد:
 sor

اينكه كى به كدام كروه برود وقت صحبترا خواهيم
 اينكه. تو مرا هرجائي نام نهادى، اما من من آطور ميتوانم در زمان حاضر هرجائى باشم در صورتيكه من بزودى هر

$$
\begin{aligned}
& \text { دوىتا نرا در عروسـى خبر ميكنم؟.. } \\
& \text { ناكو لنوف با جا جديت پرسيد: } \\
& \text { - در كدام عروسى؟؟ }
\end{aligned}
$$

 است، كار و بار بر أيش دشوار است، مجبورم ميسازد زن
نتو است هيجان بيحدو سرحدشرا پنهان نما نما يد. رزميو تنوف با فروتنى جعلي جواب داد

 ناكولنوف غرق در فكار بالاى بينى اشرا خارانده نتيجه كيرى

 و در سر دروازه مينويسيبي: "در اينجا تنها مجردها زندكى .
داويدوف در جواب تعلر نكرد:
 تمىيد: من نامزد دارم، به همين خاطر هم به مهيليروا
رفته بودم.

ناكولنوف نظر آزمايش كننده از يكي بطرف ديكى
 يا نى. بعا سور اخهاي بينى اشرا فرانخ ساخته و كمى از هيجان ر نكش يريده آهسته بر خاست و كفت : -

 زير پایى خود تف انداخته و بدون خداحافظى از الطاق بر آمد.

## 17

پو لوفسيف و لياتيفسكى مثل سابق روز و شبرا در اطاقك تنكى و تاريك ياكوف لو كيج ميكنشتا ندند. از دقيت ديوانه ميشدنلد و هر روز از بيكارى اجبارى از نظر معنوى

در اين اوآخر قاصن

 مواصلت ميكرد، مدتها اهمميت و ارزش خودرا براى آنها از دست داده بود.
 ميكنشتاند، او حتى ظاهراً بيشتر متعادل معلوم ميشد الما لياتيفسكى نعضاً اعصلابخر ابى ميكرد و هر بار بر بشكل
 در برابر خود ديواررا تماشا ميكرد، كار بان بورت
 پوالوفسيف با آنكه بسيار كرمى مهم بود كلهاشرا با بالان بت ميكرد وقتاً فوقتاً احساس آرزوى تقريباً غلبهنايّذير برايش يشش ميشـد كه برخيزد، شهشيررا از نيام بكشـد و كله محتاط شانه شده ليا تيفسكيرا به يك وار بيرد. روزى وقتى تاريكى غلبه حاصل كرد لياتيفسكى بدون اينـانـه كسىى هتوجه شده باشد از خانه غيب شد و و فقط انـ قبل از


 كوچكترين آواز از بيرون كوش فرا ميداد. لياتيفسكى كها بوى تازكى شبانه ميداد و از تح آلكر مهيتج و مسرتبار شده بود از كفشكن سطل آبرا آورد و كلهارا هحتاط در آن

 پولوفسيف زامعلوم بودند شديداً و نشهآور يخش شد و

در اين وقت وضع غيرمنتظرهاى بوجود آمد: پولوفسيف: اين يساول آهنين عطرهاى نيمه فر اموش شده كا كلهارا با

 بود و كفهاى دست عرقآلودشرا به رويش ميفشرد
 رويشرا أبه طرف ديوار كشتاند و و باتهام نيرو كنتج بالشترا دندان كرفت.
 كرم فُرش ميكشت. در وجود وى احساس نز انز اكت بيدار شلد و او سرود اوپيريترا با اشهلاقى كه كمى شنيده ميشلد
 چيزىرا متوجه نيست....
 سناكين بيدار شلد و خواست لياتيفسكىرا بخاطر بر آمدن خودسرانهاش اخطار جدى بدهد - لاكن بجاى اين كار كفت:

- آب سطلرا بايد تبديل كرد... پپزمرده ميشو ند. ليا تيفسكى باخوش خلقى و مسرت جو اب كفت: -
او يك كوزه آبسرد از چاه آورد، آب كرم سطلرا

$$
\begin{aligned}
& \text { در روىفرش حیه كرد. } \\
& \text { پولوفسيف ير يرسيد: } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

وضعش بناطر ضنعفش مناسب نبود، او از سرشكى كه شب ريخته بود ميشرميد و به اين خاطر جانب ديكر نكاه ميكرد.
لياتيفسكى شا نهما يشرا بالا انداخته كفت:
 آقاىيولوفسيف، "(دزدى كرديد" سنختر اما دقيقتر است.
 كردم كه مشامهامرا بر آشفت، و به كلباغك ششيين معلم

خيززدم دو كردرا نيمه سـاختم تا تا بشكلى از اشكال

 تامين نـايّ.
-
 و ير كنايه كفت:

- اما شما هنوز بعضى از احساسا امهات انسانىرا كاملا از دست ندادها يد. آن يك خاموش ماند و حنين وانمود كرد كه كويا جيزى نشنيلد.... هر يك از آنها به نوعى وقتشانرا ميگذشتاندند: *ولوفسيف ساءتها

 بيست مرتبه بلون اينكه از خحر كت بر برخيزد يكانه كتا بيرا كه نزدش بود تكرار ميخواند. نام كتاب
 لذت ميبرد. پارلوفسيف بعضاً قطعههارا ميكذاشت به روى فرش
 ماشيندار دستىرا كه همانظور هم پاك بار بود ثرزه و و
 شده بود پرب مينهود و صدافى ميكرد و باز ماشيندارورا
 بزركشرا كاه بيكطرف كاه بطرف ديك ديكر خم مينمود. بعد نفسشرا تبديل كرده ماشينداررا در همان پان

 شهشبير صاحبهنصبىى اشرا از زاير توشك ميكشبيد، تيزى



$$
\leqslant 07
$$

كننده ميدوانيد و با اظهار رضايت ميعفت: ״مثل پیل ريش! لياتيفسكى در چچين دقايق كتابرا ميكناشت يكانه حشمشرا نيمه ميبست و تمسخر آميز لبخند ميزد: - مرا احساس و رقت احمقانه قلب شما بیىنهايت متعجب ميسازد! شما خها ربا اين شمشيركتان مثل ديوانه طبراق بدوش روزتانرا كم ميكنيد؟ فر اموش نكنيد حالا سال سىى ام است و زمان شمشـير، نيزه، تفنانـهاى




 تأكيد ميكنم! پولوفسيف چون هويشه از زيرپيشانى نكريسته و از لاى دندان كفت: خهیِارهانداز شروع بايد كرد يا با با عسكر كهاى شمشير
 بدهيد و من با كمالميل شمشيردا در الختيار زن ياكوف

 بيش ميشود. شما براى خا نا نمهاى يو لينلدى راجع به نقش
 شما بصورت عموم با من با لحن بسيار بياعتنا صحبت
 شها بوى تعفن ميدهد. خلاصه در سالهاى بيست راجي
 مكن بوى كرفتّ"....
لياتيفسكى با آواز ترازيك كفت
 شمشير، شمشير وو قطعهما.... شما در طول مدات اين
 وحشى شدهايد! مكر شما خو زمانى معلم مكتب بوديد.... محترم! به اساس مجبوريت مركبار! دارد: كازاك زميندار كه آدم احمق وو جاهلى كا كا بود دهكلدهخود زندكى ميكرد و دو بحه كار آلان ولدرش تنها و تنها هصروفيتي داشتند كه يكى آنها مرغهايخانكانىرا بلند ميانداخت و ديكل با تفنانششكارى بالاى آنها فير ميكرد. همينطور هم هر روز هـر بدون كتاب، هصروفيتهاى فرهناكى
 اخلاقي... من يكان مرتبه تصور ميكنم كه شها يكا بهه كکهاى او هستيلد... يا شا يد من اشتباه ميكنم؟
 نفس كشبيده كف ميكرد و ميديد كه سايه كبودفام

 هيكرد و با احتياط و حتى با ظر افت كند در نيام كهنه فرو ميبردش.

*     *         * 

اها صحبتهاى جنجالى آنها كه بصورت آن آنى آغاز هيشد هميششه آنقدر هم صلح آميز خاتمه نمييافت. اطاقكى
 كننده بود. كرمى هواى تابستانى زند اركى محقر شانرا در خانه ياكوف لوكيج دشوارتر ميساخت. په صداى كر و كزفته ميغريد: ״زندان! من در در اين زندان برباد ميشوم!" حتى شبانه در خواب هم ابي كلمه خشنرا

* انتون جخوف ثويسنده شهير روس (مترجم).

زود زود ادا ميكرد. اين مطلب تا وقتى ادامه داشت لياتيقسكى بالآخره طاقتشرا از دست داد و بارى برايش "

- آقاى پولوفسيف، حنين ميتوان تصور نهود كه در ذخيره ككمات شما كه اصا فلا فقير است، تنها يك اكـ كلهـ " خواسته آنقدر دق شدهايـ يس من برايتان مشوره نيكى
 كنيد تا شهارا در حدود بيست سال زلندانى نهكم. به شما اطميتان ميدمم كه خو اهشرتان رد نخو اهد شـ!
پولوفسيف با يك كنار لبانش لبخند زده هیرسيد: - اين حیه نام دارد؟ تيز هوشى پوليندى؟ ليا تيفسكى شا نهها يشرا بالا اندخته يرسيد:
 رو لوفسيف با بىاعتنائى كفت:
 لياتيفسكى باز شانههايشرا بالا انداخته نيشخنـد زد: ل زندكى ميكنم كه از دست دادن خصوصيات انسانى اشكالى ندارد
بعد از اين برخورد آنها سه شبانه روز يك كلهه هم ردوبدل نكردند. اما در روز ههارم برخلاف ميل محبور به صحبت شدند...
صبح وقت، وقتي ياكوف لوكيّه هنوز سبر كار نرفته بود به خويلي دو نفر نا آشنا داخل شدندن . يكى آنها بالاپيوش
 داشتند. در زير بغل اولى بكس دستى دينى ينديده كلان بود،

 كذشت و مطابق قرار قبلى دو بار با وقفههاى كو تان دو درواز اطاقزا كه بولوفسيف و لياتيفسكى درآن زيست داشتند

زو اخت و بعد با تامل بروتها يشرا زو أزش داده روى صغه بر آمده هِرسيد:

- شما ييش من آملهوايد هردم نيك؟ آيا از تجو يلخانه كلخوز هيزى برايتان لازم افتاده است؟ شها كى هستيد، تازه آمدهايد؟
 لبخند زد و حفر0كههاى كونه فربهأش مثل رخسار زنانـانه
 نموده كفت:
كلر كيتّ! مارا همسايههاى شما ييشتان
 ميكنيم، بر اى به أصطلالح خور ألـُ روزانهشان موان
 مييردأزيم. بخاطرى زيادتر مييردازيم كه مجبور هسـتيم
 خو آمر اموال و مصارف هستيد، احتيا مار مارا بايد بدانيد...

 منفردها ميخريم. براى ما كفتند شما كوساله يك ريك راله داريد. شايد بفروشيد؟ سر قيمتش رى نميز نيم، همينقدر كه جاندار باشد.
ياكوف لو كيج سكوت كرد، متفكر أنه أبرويشرا خاراند و ينيش خود تخهين نمود كه از كارمندان سخاوتمند توانيه
 بيشتر بدست آرد، و مثل اكثر دهقانان و زمينداراني كه در قيمت فروشى چیيرهدستاند جو اب دأد: -
- شايد آنر ا بينينيم و به فيصطله برسيم؟ و يكبار ديكر
 ـإكوف لوكيتج بروتهايشرا' مالشس داد و يك دقيقه

خـّاموش شد، بعد با كلهات كشدار كه كويا باخود بكويد و با وقار جواب داد: جاندار است كه حتى بل ميزند! مكر بر ایخخودم لازم است: ماده كاوم ريير شده است، بايد تبديلش كنمر. جنسش برات براي شير و برداشت، يعنى كه به كفته شما براى قيماق بسيار خوبش است. نى، رفقاى خريدار، نميفروشم!

ميداند... مارا ببخشبيد، از جاي ديكري مال ميخريّ.
 حو يلى بر آمد. به تعقيب وى كلهدار عظيم الجسه با شا بانههاى خيلى عريضش روان شد. أو با شلاق بازى ميكرد و با نا ناه غيردقيق به حويلى به عمارترهايشى و كلكينهاى خانه، دروازه بامبتى ورا كه سفت بسته بود نظر انداخت با ...
 طاقت نبـاورد. ههمانهارا كذاشت ثا دروازه حويلى برسند بعد تنومندرا اصدا كرد: شها در بدل يك كيلو كرام ز زنده حند ميدهيد؟ تنو مند پپهلوى دروازه منتظر انه ايستاده شدو با غرور كفت

- هر رقم كه به فيصله برسيم، من خوبر إيت كنتم
 آنها حساب شدهاند اما حـا حدش معلوم نيست، - و بار با خودسازى با دست آهأس كرده به بكس ينديلـيه زد. ياكوف لوكيج أز صفه با قدمهاي مطمئن با بايان شد. - بريم تا وقتى كه كوسالهرا به كاله نراندانداند سيلش كنيم.|ما در نظر داشته باشيد كه ارزان ار برا بايتان
 بچهایاى مساعد هستيد ميفروشم، بخاطريكه آنقدر سكت
 هم كارّ نـدأزرم!
هر دو خريدار كوسالهرا با اير اذديرى وو دقيق تماشا

 به كششتن وِ


 أو دفعتاً قيمترا هفتأد وپنج دوبل یوره پايان آورد و

كغت:





 نمود. دست ياكون لو كيحرا كا 4 دق آورده مود فشَرد


 تحغنه داشته باششيش، كه در روشنى آفتاب صبیح جالى خيره داد كشيلـ.

-
 زششان ميلدهى در خانه صـاحبخانه هم ثيلدا ميشوود، هنوز
 صحتم اجازه نميدهد ود 15 بنو شم و كار هم دأرم، من با بايل
 بيا ئيد، آناهاما كوساله كکمرا جشئ مينيريم.

تنو مند لبخند نيكدلانه زده و حفرهككهاى رخسارش مجسم شلده كفت: - تو حداقل به خانه دعوت ميكردى و برأى طلبكارها شير كوسالهككرا بما تعارف مينمودى، - و دستشرى با با خواهش روى بازوى ياكوف لو كيج كذاشت.
 واحد متمر كز ساخته تا آخرين سرحد متشنـج بود و و به همهين خاطر مـم با كمى بى اعتنائي جوا اب داد : ميروند كه دلششان مهمانى خوردن شون شود، بلكه وقتى ميرونـ
 ديكرى داشته باشند؟ اما در اينجا بِيائيد بِه اساس عاس عادت
 ميبينيم؟ به آين معنى كه از سر صبت اصال حاجت كپزدن هم ثيست. خدا هـاحافظتان!
 حتى به طرف كوساله كه كلهدار عظيمرالجسه بير عجله
 جنبخورده جانب صفها رفت. انخ و اوخ ساختانتى كرده



 " تسكين يافت، سرچرخى خفيف همر قطع شد. ياكوف لو كيتج

 همينكه آستانه دررا كذشت و مو قق به كفتن كلمات "جناب عالى، مصيبت! ..." شد دفعتاً مثليكا در وقت ظها
 و ويششبر آمده و نگاه متشنـج و مستقيم پولو فسيفرا با بطرف خود ديد. لياتيفسكى با قيافه بى اعتنا روى چپر كت نشستله،

بيلكهاى شانهاش به ديوار فشرده شده و ماشيندار دستى بالاى زانوهأى بلندش قرأر داشت، ميل آن همحنان بطرف
 بود... ياكوف لو كيج تمام أين منظره خيره كنندهرأ دير و
 ديده حنان تصنور نمود كه از فاصله دور دور ميشنود: -


 "یير مردرا وادار ساخت براي مدت كو تاهمى تغيير روحيه
 بازو جمع شدند و خود ياكوف لو كيجّ بيحال شده ساكت كشت. لآكن با آنكه نفسك ميزد و كالامش بى ارتباط بود با لهجه هتفاوت از سنا بق به صححبت ريرداخت: - من هيجسكرا نزد خود نياوردهام، آنهاخودشان بدون
 آقايون مهربان، روز بروز هر هيه بيشتر بالايم غالمغال و
 بسيار آزرده ميسازد! مفت شهارا نان و آب ميلدهم و به هر ترتيب و هر شكلى در اختيار شها هستم. زنهاى ما هم هم كالايتانزا ميشوريند و بدون هـتي مزدى هر رقم غذا مييزند.،. شما مرا بسيار به سادكى ميتو انيد بكشيد امـا زندكىام بخاطر شها در منجلاب بسيار وبز بزركى افتاناده
 بدهمب؟ برای شما جنابهاى عالى

 نا خو انده به حويلى آمدند من خو شمارا پيش بين سا ساختم، منتهى من كمى بعدتر متوجه شدم كان اين مردم
 بكيريد، كوسالهرا مفت بكيريد و هر چها زودتر برآئيد!"

اما شما آقايون ههربان... آخ، من چهرا برای شها شابت
 رويشرا پت كرفت سينه خودرا به قاب دزوازه چسپِاند. پو لوفسيف با بيتفاوتى عجيبى كه مدتها به أينطرف دحچارش شده بود دفعتاً با حالت تحير انگيزى با لهجه بير نـ كفت:

- آقاى لياتيفسكى، مثلى كه آيرمرد راست ميكو يد. سوخته بوى ميايد و ما تا وقتى موقع از دست نرفته بايد از اينجا برويم. نظر شما؟ لياتيفسكَى ماشينداررا بااحتياط روى بستر نامرتب
بَا يان "كردّ و باققاطعيت كفت:
- همين امروز بايد برويم.
- پس ارتباط چطور ؟

لياتيفسكى با اشاره سر بطرف ياكوف لو كيج كغت: - در اين مورد يسان. - و خطاب به بيرهرد با لها لهجه شديد ادامه داد: - زنحهركى كافيست لو كيج! قصه كنيد
 تانرا پوره دادند؟ اين سوداكرها بار ديكر اينجا نهيا يند؟
ياكوف لوكيج مثل اطفال فقزد، بينىاشرأ در دامن

 بصورت خلص راجع به صحبت همر أه كارمندان تهان
 آنهم فراموش نكرد كه تهيه كنْندهما شامبراى نو شيدن بوتل ود كا خو اهند آمد.
تولوفسيف و رلـياتيفسكى با شنيدن اين خبر خاهوشانه نكاهه يشا نرا آرد وبدل كردند.
لياًتيفسكى با عصبا نيت نيشتخندزده كفت:
قابل .سسيار خوشى است. تو با دعوت آنها به خانهات هيع چیيز عاقلانهتر ديكرى نتوانستى فكر كنى؟ تو كاملا لوده و احمق هستی!

- هن آنهارا دعوت نكردمام، آنها خودشان شله مهمانى بودند و ميخو استنـل همين حالا به خانه درا آينّد به بسيار مشكل و بزور متقاعدشان سناختم تا شام منتظر باشند. شما، جنابعالى زاحق احمت ميناميد، لوده حسابم ميكنيد... در صورتيكه

 كله شمارا از دست بدا بهم؟؟ چشـمان نمناك ياكوف لو كيهِ برق غضنب زدند و حا لا ديكر با كينه آشكار كپشرا خا تمه داد ميكرديد كه تنها شما عاقل هستيد أها عسكر ها وا و كازاكهاى عادى سر اسر ديوانه و احهت هستتن. سرخر ونها به شهاسبق دادند، سبت دادند و به أين صورت معلوم ميشود كه هيمج .پيزى نبرد كبير بشـها فايله نكرده استا لسا
 ليشرا كزی ود خاموشانه بطرف كاكين بسته و تاريك رو

 كفت:
ميشوى لو كيجّ! آدم دز حالت هيجان هر په ميتو اند ميكو يد. هر كي خود به دل آدم نميباشد. تو اينه در اين مطلب حـو

 هردوى آنها حكيست شخصصاً شناخت. فهميلـى؟ آنها مارا ميیپالند اما هنوز لمس
 كارمندانٌ تهيه مواشى معرفیى كردهاند. حالا مطلب

مامور سـازمان امنيت دو لتّى (مترجم). \&77

اينست كه تا وقت نانهاشت ما بايد يك يك نغر از أينجا

 آنهارا نزد كدأم يكى از آشنا ها، أز جمله نفرهاى ما كا كا كا
 كنيد، اما آكر تو و صاحبخانه نشه شويد و زبانهایتانرا

 وقتى تو آنهارا مصروف شراب خورى بسازى ما به آرامى
 ميبر آنيّم و دز آنجا مارأ كسىى پيدا كرده نميتواند! برأى
 شاجورها و هردو تفنانى مارا مطمئن در زير كوت یشقل بنـهان كند.
 ها أهم ميكيره••
پو لو فسيف خارموشانه بطرف وى نكريسته ادامه داد:
 "يشش محتاط أطر أفرا بررسى كرده به سراي تير شود.
 يك خو أهش ديكر، دقيقتر يك دستور ديكر هم دارم: , إكتها رسيدند در زير سنـ آسيا كه ههلوى انبار افتاده بكذار:
 فهـهيدى؟
ياكوف لو كيع با صداى آهسته كفت: -
خوب برو از اين تهيهكنندههاى شيطان چشُم برندار! آنهارا از اينجا دور ببر و يس از دو دو ساعت ما اينجا نخو اهيم بود. شام ميتوانى آنهارا نزد خود مهمان انـ كنى حییر كتها بايد از اين اطاق به بام برادشته هواى اطات
 .
 N..



 سـاحه خود از اينجا، از

 آغوش كرفت. - برو پییمرد، خدا كمكت كند!

هـمينكه دزوازه ششت


- شما با اين چحكيست در كا هستيد كه اشتباه نكردهايد؟

 تمام ملت آشنا ئىشان بلـون كنايه و كرشمه شرو ع كر كرد: -
 رخسارشرا ديديد؟ وقتتى مرا توقيف ميكردنله، من همراه



 نيست! من هنوز در زندان داخلى اودم كه مالامتى او او

iر






 زدم .... تا وقتى من سـر محقيقينزا !


 كورينو فسشایا
 ستانيتسشاى خود كير بدهد نه كسى ديكىراء او
 احمق زند





 هحقق نرم شل: أو به من اخازه
 ميفهميلد؟ من شام در "وقت كشهت و كذار ميان تله اراذل كوبانیى كه حو يلى زديم دینم

جنر ال، يكى از رهبر ان مهاجرين ضل انقلا بـى كه در دو فرانسده فعاليت ضل روسيه شوروى داشت (مترجم).

شده است، يقيناً كه در همين اوآخر كذاشته بودند. وقت درو علف بود و كارمندان اداره سياسى دور دولتى براى
 دستها يم طوريكه ايجّابِيكردند بهيشتس سوم آهسته بطرف زينه آمدم و بدون أينكه به اطراف نكاه كرده باشم آهسته روى زينه مثل صحنه سر كس شروع به بالا رفتن كردم. دستهايم مثل سابق ششت سرم مرم ... من درست محاسبه كرده بودم آقاى پولو ونسيف! از نظر روحى
 حيرت افتاده بودند برايم امكان بالا رفتن به يته هـا زينهرا دادند و صرف آنوقت يكى از آنها با هيجان نعره زد: "ايستاده شو!") - كه من دو پتشه ديكررا مبم كذشته خودرا خث كرفتم و در زينه بالا دويده مثل بز سربام خر خيز زدم. فيرهاى غيرمنظم، هياهو و فحشها در آخر بام بودم و از آنجا يك كام ديكر انداخته بـه كو
 وعده كاه بودم .... نام فاميلى اين بهادرى كه مرا هعيوب ساخته خيزنياك است. شما همين حالا اورا، اين مجسمه سنكى سكيفيزرأ كه برزو هوشيله بود ديديد. شها ميخو اهيل من اورأ حالا همينطور زنـا


يولوفسيف با غضنب صدا كرد:

- شما ديوأنه شدها شيد! بخاطر احساس شخصىت تان ميخنو اهيد همه كارهارا خراب كنيد!
- ناراحت نشويد. من خيز نياك و رفيقشرا در اينجا


* سكيفها قبايل دشتنشينى بودند كه جندين قرن قبل
 مجسهوهای سنگى روى دشتها باقى ماندهاند (مترجم).

 بتجارت زدهاند - به اين معنى است كه سودايران ان ان خوب
 در زير بالاپوش بارانى تير ميكنم. فكر اينرا نكنيد كه مرا منحرف بسازيد. ميشنويد؟ تصنيم من بر بركشت ناينـير است! من حالا ميبر آيم شما بعدتر. روز شنبه بعد از غروب
 مرتبه كذشته ديده بوديم ملاقات ميكنيم. خـداحافظ آقاى یولوفسيف، براى خلدا بالاى من قهر نباشيد! تشنج عصبى ما دراينجا به حدنهائياش رسيده است و من اعتر اف ميكنم كه هميشه روش شايسته نداشتم. پولو لوفسيف كمى خجّالت كشيده كفت:
- لازم نيست... در وضعى كه ما ما قرار داريم بدون
 آغوش كشيده لبانشرا پیدرانه به پیيشاني كمان و رنـ يريدهاش فشرد. لياتيفسكى از اين اظهار احساس غيرمنتظره و رفيقانه

 از دستكير دروازه كرفته بود كفت:
- من ماكسيم خاريتونوف توبيانسكو ئىرا با نود
 ميتوان بالايش اعتهاد داشت. شما اعتراض نداريد؟ پو لوفسيف معطل شده جواب داد:
انتخاب شما درست استى. بكيريد. او تيرزن عالى است، به هر ترتيب، زمانى بود. من احساسات شمارا
 در دهكلده بلكه در كدام جائى دور دست.... . - شانس خوب آرزو ميكنم.
 يأكوف لوكيتّرا بالاى شانهاش انداخت، از در درز دروازه



 تریاللىرا چوشيد، كارابينزا روى دست كرفت، كانیشرا
 وحشيانه بالا بطرف كوه روان شد. او دقيق بهاطر اف نظر نظر



بود مينكريّت.




 دوم تا دهكانده ويسكوى تاخت. او راجع به واقعه بشورای دهكده خبردأد.
 شهودان به محل واقعه آمدند. آنها تنين رسيدند
 كشته شدهبود. او از كادى به روى افتاده بود. كارطوس مستتقيماً به قلبش نشسته بود تهيه كنـنله صصای ديوانه وار به كادیران نران نعره زد: "بدوان""، او از




$$
\varepsilon V r
$$

از كوش چیش نشسته بود. اسيها تاخت برداشتند. مقتول

 طرف چیپ مورد اضصابت كارطوس قرار كرفت و آنهم در حالت تاخت بسر افتاد، خاده كادىرا شكستا نده كادیىرا
 قيخنههاى اسلٍ زندا برداشت• به تعقيبش تندين بار فير كردند، اما بيشتر نه
 كادىران ميانذشتند.
جيب هردو مقتول چیه شده بودند اسناد در جيبهاى لباس شان نبود. بكس خالى تهيه كننده ميان علفهاى كنار راه اففتاده بود. رهزنان در وقت پاليدن كلهبانرا به تحته


 كنشتانده بودبر ای ميليس كفت: - تو بيبن لو كا نظارويج معلوم ميشود كه كدام رذيل
 يا خطور؟ يا اينكاى سرزن مخالف شده اند؟ رهز نهاى ساده


 خود روى أورا پت كرد، قد رو راست كرده آه كشيد:--

 بخاطر یولّ چهه عقا بهائىى

 ادأره رهبرى كلخوز باقيمانده پرسيد:

- تو ميدانى سییميون كه وضح چپه شكلى بخود ميكيرد؟
- 

دست بكار شدهاند، فاكت!

- اين مطنب خود بخود همرينطور است. من مك

 تو انست اينكاررا بكند؟ - أين مسلهرا ما و تو حل كرده نهيتو انيم، اين سورال معادله دو مجهوله است و ما وتو در حساب و الجبر قوى نيستيم. مو افق هستي؟

 مينكريست و بعد كفت:
- 



نميدرد....

- خوب، پس پپه نتيجه از اين؟
 توبيانسكوى بلكه از كدام جاى دور بودهاند، اين دقيق
- 
- حتمى نيست. شايد از دهكده ما بوده اند، تو از كجا ميدانى؟
دأويدوف فكر كرده عفت:
- اين مطلب هم مدكن است. تو په يپشنهاد ميكنى ماكار؟
كنتد؛ كه شبها كمتر بخو أبنّل و آهسته آهسته و پنها نى به
 كند، يا در دهكده و يّا در اطرافآن خود پّولوفسيف يا تدام

كسىى ديكرى از زاشناسان مشكوك را ببينيم. كركها شبانه مير بإيند....
داويدوف لبخنتد بسيار خفيف بلب رانده پرسيد: - تو مارا به كرك تشبيه ميكنى؟ اما ناكو لنوف جواب لبخندرا به لبخثد نداد، ابروان بالازدهاشرا در هم كشيده كفت - آنها كرك هستتند و ما شكارى كركها. اينر ا بايد درك كنى!
فاكت! بيا همين حالا كمو نيستهارا جمع كنيم، داويدوف مو افقه نهود:
 لازم كنيست، ورنه تمام كازاكهارا متوجه ميسازيم، بلكه در كمينكامها با يد نشسشت. آمد؟ هطلب ميانتهى است! قابوى تيمافى براى من آسان بود، زيرا او غير از خانه لوشكا جاي ديكى نداشت، او راه ديكرى نداشت. اما انتظار آنهارا در كما بايا جزّرك هر كدام آن ممكن نيست بنشـينى.
--- خبر ميعيريم كه تهيه كننده كان از كا كـى مو اشى خريده بودند، و همين حويلى هارا ا هم تحت تعقيب ميكيريم. رفقاىمقتول ما بيشتر بدور و یيشی انسانهاى مشكوك
 كدام يكى از آنها هم خودرا ميرسنانند.... فههيدى؟ زاكو لنوف با اعتقاد محكم كفت: - تو آدم متفكرى هستى ! بعضى وقتها افكار بسيار خوبى به كله تو ميآيد!
£ Vo
rv









 رهز زهـا؟


 و بيباكى اورا اينطور خوا اب داده، كرمشى كرده، كه او او



 بسازيم، اينه من شبرا سییل ميكردم كه نزديك بود



 باز هم اوتوريتهام كاملا از بين هيرودود رزميوتنوف غرق در تردد عذاب ميكشـيد. بعد از برد بيدار خو ابى شب خسته شده است، تقريبا در بيهوده هود بودن پنين تعقيبى متقاعد بود. او دزدانه به خو ليلى خود داخل شل شد، و در آستانه دز خانه با مادرش كه أز كفشكنميبر آمد تصادم نمود.

اندرى سعى كرد به كفشكن تير شود و خجالتآميز

- اين من هستم مادرجان.


 ايلاكردى هر شبه خاتمه بدهى قبل ساعتترا كافى تير كردى، آيا وقت آن نرسيده است
 غنل بساز بس است بـر اندرى به قهر چرس
 مادرش به مزاح بيجا توجه نكرده با جديت تهام جو أب داند:
شبانه روز پهارم زن بكير، من ترا ابه عجله و انميدارم تو


 هر كارىرا مرتب و منظطم انجام بدهمم... تو شطور نهيتوانى أينرا بدانى؟ تو خو دز كار و وار بار خانه انكشت

 بيKانه از خانها بر أى خدمت هيروى... تنها كفتر ما مصرووفت
 آيا اينهم كار مردانه است؟ با أين ساعتتيرى طفلانه أز مردم بشرم! أكر نيور كا مرا كماك نميكرد من مدتها قبل بسترى


 ميلههد، كاهى هم در كار ديكرى كمك هيشود؟ جنان دختر كا

مهربان و خوب است كه در تمأم ستانيتسا پيدا نميشورد! او هميششه بطرف خشمهان تو ميبيند و تو اورا احتى نميبينى، خوشكذرانى كورت ساخته است! شيطان ترا كجا برده بود؟ تو يك دفعه طرفت سيل
 هصصيبت اببدىام! در كجا ترا اينطور لوتك تك داده و عذاب كردهاند؟.. پيرزن دست خودرا روى شانه پسرش كذاشت كمى فشّرش شادر داده مجبور ساخت خرد شانم شود، وقتى اندرى سرش را خم كرد، ماذرش أز كا كاكل ماش و برنجش غوز ونى علف سلال كذشتهرi: كه به مويش كشبيد. آندرى خودرا راست كرد، لبخند زهده مستقيماً به كُشت:
-



 روز مقرر كردهايد بسيار طور لانى الست: همين فردا تيور كارا بر ايتان به خانه ميآورم. فقط شمالخود تان متوجه باشيد. شما خودتان اورا اورا عروس انتخاب كردمايد، شما هم

 خو ميدانيد كه تا وقتى مرا كسى غنى غنى نكيرد نرم و ملايم هستم.... اما حالا مرا بكا بكاريد تير شوم، ميروم اقلا

ماعتك نيش آَز كار ميخو ابفا
بيرزّن صليب كشيلده كنّار رفت و كفت:


 $30^{*}$

$$
\varepsilon \vee \wedge
$$

قيهاق هم برايت جمع كردمامُ. نميدانم بخاطر جنين خوشى حچور و با هاه أزت امتنان كنم! اندرى حالا ديكر دروازهرا بود، اما پيرزن همانطور آرام كه كوئى او هنوز ايستاده باشد كفت: سرداد. در زواياى مختلف دهكده، در شفق صبحكاهى اندرى رزميوتنوف، داويدوف كه شبرا كنار سرایه اهو ايلى
 بانيكرا تحت نظر داشت، و پولوفسيف و لياتيفسكىى
 وقت و زمان بخواب رفتند.
 و اين مردمى كها ازنظر عقيده و كركتر يقيناً مختلف بودند خوأبهاى مهحثنان مختلف ميلديدند، اما آنها همها در همان يك ساعت بخواب رفتنند....
 ريششرا
 مارينا پويار كو وا مير اث مانده بود پوشيل دير برموزههايش تف انداخت، و بعد آنهارا دقيق با پارپپ دامن بالاپوش نظامى یاك نهود. او متفكر انه و بدون عجله اضافى آماده ميشد.



 ديكدان ميجنبيلد. آنها خاموشانه نان خوردند. رزميوتنوف با لهجه رسهى مادرش را يشش بين ساخت: - يشش از شام منتظر منز نباشيد مادر جان.

مادرش اظهار آرزو مندى نمود:

- خدا كمكت كند!

رزميو تنوف با ريشـخند جواب دأد:

أو جلى، نه مثل داويدوف، طلبعارىرا در ده دقيقه انحام داد. اها به كلبه والدين نيوركا داخل شده نز أكترا


 باره مطلببى كه مدتها قبل فيصله شده باشل اظهار داشت:
-
 -
-

- هر طورى كه خودش ميگو يد...

رزميوتنوف رويشرا بطرف عروس كه رنڭش أز

 - هو افق هستى؟

دختر بدون إينكا چشهمان شحاع، دأئروى و عاشقشرا
 رزميو تنوف با الهجه حيرت آميز كفت:


 ستعى و كوششى آنهارا قطع نمود:
مكَ شها از من

 اينه به اين تر تيب!

$$
\begin{aligned}
& \text { مادر عروس تأثر آميز پرسيد: } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- آتش من دوازده سال قبل سوخته، سوخته و خاكستر شده است.... اما عجله ام بخاطر آنست كه وقت جمع آورى حاصصلات كلخوز نزديك اسنت و در خانـ هم
 بهو افقه رسيلـيم: ود كارا من از ستانيتسا ميآورم، بيشتر از ده بوتل نخو اهلد بود. به اندازه ودكا شها خوراك تهيه و مهمان خبر كنيه. از طرف من سه نفر خوراهند بود: هادرم، داويدوف و شا'"ى

 به عروسىى نميآ يلـ حالاكى كرده جو اب داد: - او ناجور است.
- كو سـفندكرا بكشـيـا آندرىستیانويج؟
- دل شما، صرف اينكه ساعت تيرى زياد و پرسر و صدا نميكنيم، براى من اجازه نيست: از وظيفه هـيام ميكنیلد و به لين حز بي شا يل حنان اخطار داغ با بلهند انه يكسال
 و روبطرف عروس كشتانده چششمك حالاكانه زد و لبتخند آنقلدر سخاوتمندانه نبود:- بعد از نيسشاعت ميآيب و تو تيور شور ای دهكده عروسى ميكنى، نه همهر اه كدام آدم عادى!


## 絭 *

مجلس عروسمى دقآور :بود، بدون سرود و خوأندن،


 بي نزاكتى طرح ميشو ند انـلـيزه همه

رزميو تنوف بود: او جدى و خوددأر بود و هيج نشه نبود
 صححبتها تقريباً هيجّ شركت نميكرد، هر چیه بيشتر خامو ش بود. و'قتى مهمانان كه كمى نوشيله و مست وت بودند و بعضاً
 زن سرخ و سفيد خود دور داده با بيميلى بالبان سرد


 ميكردند.
rA

 همان ترتيب بعضاً برفراز دهكده ابرهاى سغيد كا كها كوئى بعضمي قسهتها يشانرا برف يوش رشيلده باشد در شنا بودند:
 تا رنك بسيار خفيف و شفاف تغيير ميخورد؛ آنها در غروب آفتاب بعضنى اوقات خيره يا روشن ميسوختنـن و براى روز







 وزيدن تچنين باد شديد مشبرق از بالا وٌ بيكارى اجبارى
 آنغاز ميشد. اين قصه راجع به يك نفر همقريه بنام ايو اتن
EAT

ايوانويجّ ديكتياروف در زمانههاى بسيار قديم وقتى باد شمال ميوزيد از سرزمين به جغلكاه كندم ميبرد او در در همين
 كوت ميبنرد. او در مبارزه با با باد نااميل شله، در شاخى سه دندانه انبوه مزرى كن آندمرا بالا كرفت و و به طرف شر شر




دست خالمى به خانه رفت










 انداخت و مثل نشه تكان خْورده آهسته و غير مطمهئن به
 آورده بود بطرفشى دويد. أو دستهاى سرد پـيرمردر ان كرفته


دا
 بلند نغره زد: - اوى عزيز كم! من ترا هپه كمكا كرده ميتو انم؟!
با بهاكى با زبان بى ار ادهاش كفت : ور نه ميافتّ.... و افتاد، اول به زانوى راست و بعد به پهلو چیه شد.
 يك ساعت دو زن جوان كلخوزى ولادت كردند. يكى از آنها
 عر ادهاىرا كه به نظرش خورد بسـيار عاجل به ويسكوى ششت

 اجوأن بنام ميخى كوزنيتسوف به أداره رهبرى نزدش آنمد. او كله رنكش يريده و خودش وارخطا بود از آستانه در
شروع كرد:

- رفيق عزيز دأويدوف، از برأى عيسى كمك كن زنم روز دوم است نميزائيد. من خو غين او دو طغل ديكردارم و نسبت به او او هم بهرك افسوس ميخورم. در يافتن أسبپ كمك كن، داكتر لازم است، پير زنكهاى ها به هيحصورت نميتو أنند
دآويدوف كفت:
- بريم! - و به حويلى برآهد.

بابه شو كر به دشت ششت علف رفته بود. تقام السبها
ير اكنده :ودند.

- بريم بطرف خانه تو و اولين عرادهاى را كاه در راه
 هر عرادماورا اكه آمد ميكيرم ميفرستم.
 لازم نيست در نزديكى محلى كه زنها ميز اينّد قرار داشته

 خلوترا از هر دو طرف تاآخر نكاه ميكرد، نالش هانى آلى آن أم و جيغهاى طويل زنرا ميشنيد، و خودشش از درد بخاطر رنج مادر بيانانه با خوددازى پي
 وقتى جو اذك شانزده ساله آندرى اكيموف آب رسان كروهرا كه در سرك به بسبيار آرامى ميآمل ديد، به دوش مثل
 كراپی تيله داد و نفسـك زده "كفت: - كوش كو جوان، در اينجا وضع زن خراب است،
 بدوان وبراى من يا زنده و يا مرده داكتررا بياور! جواب دواندن أسيهارا من ميدهم، فاكت
 عذاب ميكشيد شنيله و دفعتاً قطع شد. داويدوف دقيق به حشّهان جو أنك نكريسته هیرسيد:
- ميشنوى؟ خوب، پس بدوان
 كو تاهى به طرُف داويدوف انداخت و كفت: أسيها ناراحت نباشيد! اسيّها از جايشان بتاخت كندا شده شند، جوان ايستاده شده شحاعانه اشپالاق زد و شلاقرا دليرانه تكان دان داد. اما داويدوف به كرد و خاكى كه زير ارابهها غوزه زدندند نكريست و دستشنرا نوميدانه تكان داده به اداره رها رهبرى كلكوز رفت. أو در راه يك بار ديكّ نعره وحشـيانه زنانها
 ساخت و با كذشتن دو كوپه با با تأسف مرمر كنان كفت: - اين هم قصد زأئيدن ميكند اما طورى كا لازه است نميتو اند، فاكت! او در اداره رهبرى هنوز موفق نشده بود كارهاى
 پیير بنام ابر اهوف آمد. او از يك پا شله با شرم و خحالت شروع به صحبت كرد: نها يندكى ازتمام فاميل شهارا دعوت ميكنم, مناسب نخا تخو اهد بود اكر شما شیت ميز نباشيد. در همين وقت داويدوف طاقت نياورد و از یشت ميز جست زده صشا كرد:
 مردن، هم زأئيدن و هم عروسىى! شما قبلا قراز كذأشتهايد يا خطور؟
 - تو بخاطر كدام شيطانى عجاه دازى دوى در تيرما عروسى ميكردى. تيرماه بهترين وقت عروسى استى
 - وضت اجازه اننظار تا تيرماهرا نميدهد. -
- 

داويدوف إستاداننه" تذكر د"اد:

- آهها، أينه، اينطور أستر ا... رأجع به وضع هميشه
 كرد: ""بهن لازم يسيتبراي او بكويم و او هم كي مرا نبايد بشنود
داويدوف مدتى با متانت خاموش هـاند و اضافه نمود:
 همه ما ميآئيم. تو براى رزميو تنوف و ناكو لنوف كفته ای؟ - من أنهارا دعوت كردمأم
 شراب خوردن زياد براى ما لازم نيست، حالا وقتش نيبرت،
 سعادت برايت ميكنم:. البته وقتى كه آمديم اين آرزورا بر أيتان ميكنيم.... مكى زنت بسيار پاق شده أست؟ - نی، نه آن آندرى كه معلوم شود آ. داويدوف باز با لهجه مر بيون تذكر داد:

 بعد از يك ساعت وقتى داويدوف آماررا امضا كرد در در همينٍ موقع پلـر خوشبخت، ميخى كوزنيتسوف دفعتاً داويدوفرا با كفتار تكان دهنده به آغوش كشر كشيد: -

و بوقت رسيد: زنم نزديك بود بميرد، اما بعا از كا كمك
 بدستت جاى تُميشود. داكتر ميكو يد: كويا كه زأيمان عادى نبود. اما من فكر ميكنم كه بهر صورت در در فاميل بیه یيدا شده! كوم من خوامى بود رفيق دأويدوف! دأويدوف پيشنا نى اشرا أبا دست ماليده كفت:

- كوم تو خواهم بود، بسيار خوش هستم كه زايمان
 است به ياكوف لوكيت مراجعه كن، برايش دستور داده
 صورت نكرفت، اين مصيبت نيست. در نظر داشته باش
 واقعى .

خودرأ كه همين حالا بالايش خنده مينهود أحساس نكرد.
 عذاب مادر اورا مجبور به ريختن اشك ساخت در اينصورت عسكردريائى يقيناً كه بسِإِر حساس و رقيق القّب شار شده


كف دست عريضش رينهان كرده با خشو نت خاتمه داد:
 حالا برو، من وقت ندأزم ميدانى كه اينجا كارهاى من بدون تو هم كافيست.
در مهين روز طرفهاى شام حادثه فوقالعاده يراهميت براى كر يميا نشده است: ساءتهاى هنت كادى شيكى جوار خان انه ياكوف


 كردآلودشرا تكاند و مثل جوا انها به خا بك بكى روى صفه خانه
 ياكوف لوكيع از ديدار نو هرانسان شده منتظر ماناق اوبود. دندانهاى سياهى كرفته و سكرت زده هومان برق


 ظاهرىات ميشناسم: كا تو صاحبخانه هستى. ياكوف لو كيت هستى؟ ياكوف لوكيج قد و قامت و وضصع اورا ديد و در وجود هسافر با احساس آدمى كه خدمت عسكّرىرا كذشتانده

 جو اب داد:
 انتظار شمارا دارندا ياكوف لو كيسه با
 ميكردند حهار تاق باز كرده كفت: ندآدم، پيشى ما مهما نهاى محترم آمده اند! مسافر بهِ دروازه باز قدم كذاشت، آغو ششرا وسـيع و و آرتيست مئآبانه باز نمود: - سلام تاركين محترم دنيا! در انينجا صحبت با آوانز بلند امكان دارد؟ پو لو فسيف كه هشت ميز نشسته بود و لياتيفسكى كه

 "(تيارسى") مسافر پو لوفسيفر ا به آغوش كشيد، اها ليا تيفسكىرا صرف با دست چپ - خو اهش ميكنم بنشينيد آفايون صاحبمنصوهايا من دكروال سيدوى كسى هستتم كل برای شما دساتيررا مينوشتم. حالا به اساس سر سرنوشت متخصنصى امور كشاورزى در اداره رهبر زراعتى ولايت هستم. قراريكه ميبينيد بحيث

تفتيش بيشتان سفر كردهام. وقت من بسيار كم است. بايد وضصرا برايتان توضيح بدهمر. مسافِر صاحبمنصبهاراً به نشستن دعوت دوت كرد، و مثل سأبق لبخند زده دندانهاى دود زدهاشرا نشان ميداد و با خوش يشيآمدى تصنعیى آدأمه داد: -


 كنيد و معسو نيت مارا تامين نـائيد، اقلا نظارت خانهارا سازمان بدهيد.
پولوفسيف غلامانه بطرف دروازه شتافت، اما دان درآن وقت کادىران قدراست و زيبا اندام آقاى دكروال كوار ميشد. أو دستشىرا بطرف هولوفسيف دراز نموده كفت: - سامتى شُمار آرززومنلـم آقاى يساول:
 خطاب به دكروال احتر امانه هيرسيل: - اجازه ميدهيد اينجا حاضر باشم؟ اكر من نظارت نمايم لاقيدى كرى خوا اهد بود. مسافر مثل سابق با ششا فرورفتهاش بطرف پو لوفسيف و لياتيفسكى لبخند ميزد. كاز - خوراهش ميكنم معرفى شويد آقايون صاحبمنینمبا: كازانسوف تورن. اما ميزبانانرا شما آقاى كازان انسوف ميشناسيد. حالا آقايون بموضوع ميهردآزيم. بيائيد يشت پولو فسّيف با شرمندكى پرسيد:
 كنيم؟ ساده هر چه باد - آَباد! مسافر با لحن خشك جواب داد:

- از شما ممنون نم، حاجت نيست موضوع ميپردازيم' وقت من بسيار زم استم. تورن نقشهرا بدهيد.
كازانسوف تورن از جيب بغلى كرتىاش نقشه
 سيامرا كه اههارقات بود كشيد، بالاى ميز همورارش كرد
 مسافر يخن باز و آزاد جمهر كتانى نظا نـامىرا مر تي ساخت، از جيبش پنسل آبى را كشيد و همر اهش روى ميز نو اخته كفت: صورت سدوى
 نقششه مشرح تربر ای عمليات نظامى بشما ضرور هم نيست.



 كرده به سفخوز " اكرأسنايا زارياه" برويد. در آنجا هر كارى كه لازم است بكنيد ور در نتيجه در حدود مهمات لازم آن بدست ميآوريد. از همه مههتر اينكه با با نكهدارى
 هوجود است و با بدست آوردن تقريباً سـى اراده موتر باربر در سفخوز بهِ بسيار سرعت بايد بطرف ميليرووا حركت كنيد. يك موضوع مهم ديكر ... ميبينيد من رِّمر وظائف عمله و مهم در برابر تان ميكذارم .... شما حتهاً با يد، هن اينُرا دسـتور ميدهم آقاى يساول، غنـوى

 وسايل نظاهى شانرا با آنعده از عساكر أردوى سرخ كا كه بطرف شما ميآيد با خود كرفته و يكجا در موترها ما به سـوت رستوف حر كت كنيل. من مسللهرا أصورت عموم در در برأبر شما قرار ميدهم، اما بسـيار مطالب ديكر مر بوط به به آنست.

 اينه بها اين راه - دكروال همر اه پنسل آبى با حركت بـى الـ \&q.

خط مستقيمى روى نقشه كشـيد. - در كامينسشك من با
دسته خود شهارا استقبال خوَ اهم كرد آقا آقاى يساول. أو سكوت كرده إدامه داد:

- از طرف شمهال شايد شمارا دكرمن ساوراتيف يشتيبانى كند. لاكن شها به اين مطالب بسيار اميدوار نباشيد خود تان عهل كن كنيد. بدانيد كه رسيار مطالب مرووط به موفقيت عماليات شها استر من من راجع به خلع سالح غنل ميليرووا و در مورد استفاده أز وسنائل جنانى
 آوردن آن دز بسيار مو ارد مارا كمك خو آهله كرد. و و بعا از كامينسك با در نظر داشت اينكه نيروهاى كاى كمكى ما از كوبان و تير نيك ميرسنـد به نبرد برأى كرفتن رستوف

 خو اهش ميكنم در نظر داشته باششيد آقايون صاحبمنصنهوا


 در اينصورت ما با امپپ اطورى وداع كرده به عمليات كوپ

 يو لوفسايف. يك و ضعرا در نظر داشته باشيد كا كه من بايل

 متخصص زرأعتى ادأره رهبرى امور كشاورزى هستمت. بها اين خاطر كو تاهتر صحبت كنيد - صرف هفكوره خور اروا بكو ئيد

كر و كرفته كفت :
- 

 سفخوزرا ميكيرم و من فكر ميكردم ما بعد از اين كازاكهارا
〔१1

بر انكيز يم، اما شما مرابر إى نبرد با غند مجهز ازددوى سرخ

 داشته من وظيفه ايست غير قابل تطبيق؟ و آك ريك كن اكن


مرك قطعى وادار ميسازيد؟! دكروال نيكو السكى با مفا ماصل انششتانشى به ميز

نو أخته نيشختند زد: -
 ثيروزى موضوعى كه ما فكر كردهأيم ايمان نداريد اريس

 مسانه خودرا نكنيد! په دستور ميدهيله، كلمات شمار اتمارا حطور بايد تلقى نمود؟ شما عمل اهو اهيد كرد يا شمار أ از ميان

واولوفسين برخاست سر بزركشرا خم كرد و
جو اب داد:

- برای عمهايات حاضرم آقاى دكروأل. أما صرفي... صرف اينكه جواب شيروزى عملياترا شها خو أهيد داد نه من ! -

 دكروال نيكو السكى پولوفسيفرا به آغوش كشبيله كفت:
اردوى مجهز و سا بقهدار امپر اطورى كفايت نميكندا شما شما

 روس، شها در اين باره فراموش كر كردهايد؟ خوب، فرق
 ميكنند آغاز كنيل و آنوقت... آنوقت اشتها در وقت نان

$$
\varepsilon q r
$$

خودش ميآيد! اميدوارم شهارا بحيث بريدجنرال در شهر نوروسيسشك يا مثلا در مسكو ملاقات كنمب. به اساس ظاهر كوشه نشينى شما ميتوان كفت كه شما استعار استاد بسبيار
 دستور عمليات در يك وقت و زمان براى تمام مراكز مقاومت ما بصورت بخصوصىى داده ميشود، شما اينرا ميدانيد. خدا حافظ، تا ديدأر در كامينسك! پواوفسيف با مسافرين بغالكشى سرد كرد، درو درازه اطاقزا حهار تاق باز نمود و متوجه نكاه ياكوف لوكيَّ كه دستپا نشست بلكه أفَتاد. بعد از حنّد لحظه كو تاه از از لياتيفسكى كه

لياتيفسكى دستشرا تنفر آميز تكان داده كفت: هیه توقعى داشتيد؟! و شها از من بپرسيد آقاى پولو فسين
 يك حادثه تر اوزيك ديك هم در أين روز رن داد داد: ترافيم






 وحشيـانه شان ترسيده بود از بالاى چاپ خيز زده و معلوم ميشود سههاى يِيرأنهاش لخشيده، پإيان خطا خان خورده و غرق شده است.

 احساس نمود كه سطل در كدام چجيز ملايم خورد. هر قدر ريسهانرا كه به سطل بسته شله بود اينطرف و آنطرف

تكان داد سعى و كوشش برای كشبيدن آن به بد شانسى
 يتيهانهنرا به آرزوى ديدن دشمن إبداش در كدأم جائىى'



 صضيبتش در اطاق اداره رهبرى جائي كه داويدوف بو بود رفت و بالاى دراز چو كى نشسته كفت:

- سيهيون جان، عزيزم

 داويدوف لبخند زده يرس سبد:
-غمگين شدى؟ تو خو هميشه خو اهش ميكردى مه با يد حلالش كنيّم بابه شو كر با غخنب نعره زد:
او حطور زند




 واقع ميشد كه از شالخهاى اين الحنتى ميكرفتم و ميكفتم:
 إينقدر غضنب در وجودت از كجا اسشت؟ اين قدر دلاورى در تو از كجا است كه يك ثانيه هم مرا آرأم
 :غغل ضربه بز تى. اما تو بدان كه من آدم زاجور هستم و تو بايد كدام احساسىى نسبت بهن داشته باشیى نكينهاى عهودى چشـوش بطرف من سيل ميكند و من در چشُمانش هيج أثرى هم از انسانيت نميبينم. به كمرش

يك قمحیين كش ميكنم و به تعقيبش ميكوير: "بدو لعنتى

 انداخته در حدود ده متر ميلدود و از بيكارى به دندان كرفتن
 كشنه است! اما با تخمهاى حشّم ايستادهآش بطرف من سيل ميكند و چنان معلوم ميشود كه باز ميخواهو سلد سرم حمله كند. من و او سركرمیى بسيار مزخرف داشتيم نه زندكى! بخاطرى كه من با اين مجنون احمق ماريا سادهتر بكويم ديوانه به هيحصورت نـيته انيتو انستم به نتيجه برسم أما اينه حالا غرق شد و بالايش أفسوسم هيآيد و بيخى ان ز زندكى بيز أرم ساخته.... - با با به شوكر به وضع دلخر واشى

كرباسیى اش پاك كرد.

 داويدوف پشتشرا بطرف شورك كشتانده پرسيد: - خوب، حالاپه با با با بكنيه؟ برابه شور كر همانطور فق ميزد حششمان اشك آلودشرا
بكا كـك كرده كفت:

- تو برو سرو سيهيون جان كارهاى دولتياترا منظم بسـاز، من اورا كور ميكنم. اين كار تو جوان نيست، اين كار پيرها است مرا من كورش ميكنم، ذره ذره يادش كرده سر مر مردهاش كريه ميكنمبـ... عيسى نكهبانت

 ينجّاه كياوكرام وزن ندارد. أو خو علفهاى مفترا خورده
 و اكر سببكتر ميبود از سر چپاه حتماً آنطرف خيز ميزدا

 ميتوان از اين پيراحمق طلبّ كرد؟ اما

عزيزّم، دل و جكرم، برايم يك چاكركا ود كا بده شب در

 زدن سيستمهای اعصاب و باز هم نـر نبرد و جدل؟ و اينكار در سن و سالى كه من دارم بكلى بدردم نميخوردد. اما در اين صورت آهسته آهسته مينهرشم، ميترا ميا ياد ميكنم، اسِّارا آب ميلهم و خواب ميشوم، فاكت.
 نموده ده روبل بر أيش داد و شان انههاي كم عرضشرا آهسته به آغوش كشيده كفت:

- بابه تو بسيار يشبت او غصه نكن. اكر بسيار مجبوريت آمد ما بر ايت بز نو ميخريم.
بابه شو كر سرشرا با غم و غصر جنـ جنبا نيده جواب دأد:
اينطور بز در روى دنيا نبوده و نيست! غز من در دلم باقى ميماند، - با مصيبت واقعى و أندوهبار كرفته، با وضن بسيار قابل ترحم و تكان دهنده رفت.
در كريمياپی لوى حو ادث بزرك وو كوپك روز در
همين جا خاتمه يافت.


## $r 4$

داويدوف نان شبز ا صرف كرده به اطاقك خود رفت و همينكا پیته خانه برايش آورده بودند بخو اند، تق تق آرامرا در چو كات كلكين شنيد. داويدوف كاريكينرا باز كرد. ناكو لنوف آرف بِا يشرا در سر آمدكى ديوار كذاشته با صلای خت و آرام

- خودرا براى كار آماده بساز! باش كه من بالا شوم وبرايت قصه كنمـ....
 به آسانى از سر كلكين تير كرد و فورآ روى خو نشسته و با مشت به زانوى خود نو اخته كفت: - اينه من برايت ميگفتم، سيميون، همانطور همر كم كه فكر ميكرديم شد! به هر صورت من يكنفررا ديلدم: دو ساعت كامل بهلوى خانه ياكوف لوكيج درأز كشيلم ميبينم - يك آدمكى كه قدش بلند نيست ميآيد، بااحتياط
 كسى ازآنها، از اين تيب ها.... من در كمين كاه نا وقت آملم، بسيار تاريكى شله بود. به سرزمين رفته بودم و ناوقت شد. شايد بيش از او او يكى ديكى هم تير شده باشد؟ خلاصه بياكه بريم و از راه رزميو تنوف راهم بكيريم، اينجا انتظار هيج موردى ندارد. ها آنهارا در آنجا، در خانه ياكوف لو كيج تازه تازه دستكير ميكنيم! اكر كسى ديكرى نيست يس همين يكىرا ميكيريّ. داويدوف دستشرا زير بالشت بسترش درون كرده تفنگچهار ا كرفت و كفت:
 اطر افشرا بسنجيم.
ناكولنوف لبخند خفيفى برلب رانده كفت:
 بشنو: آن آدمى كه قدش بلند نبود به دروازه ني، بلكه به كلكين تق تق زد. مهمانخانهك آك خانه ياكوف لو كيج يك كلكين بطرف حويلى دارد. اينه اين بانديست، كارينى

 بههكش سيهيون دروازهرا كمى باز كرد و او به خان داخل شد. وقتى كه به زينه بالا ميشلد يك دفعه و و و قتى كه به دروازه داخل ميشـل دفعه ديكل یشت یششت كتاره بافتهكى درأز كشبيده همه اينهارا ميديدم.

 ما و تو تق تق ميز نيم و انـلرى در حو يلنى يِيش كلكين دراز

 اولين دروازه بطرف راست است. اكر معلوم شد كه بسته
 و أكر كدأم كسى از راه كار كين جراي كريز خيز زد أندرى
 ميگيريم! هن دزوازه را هيشـكذانم تو رشیت سرم أيستاده


و سنخ بعلـى بطرف صـدا زده برو! ما 5
 ديد بود لبن سختششزا دكه داد: أها جاغورشرا أهتحان كن وا د در ميلش كارطوس تير كن،



 و كرد زده موزه هايش نكر يست و باز تبسبم كرد: -

 شد... اما من إينطور فكر ميكنم كه آنها در أنجا دو يا سا سه
 داويدوف كلنگدنزا كشن كرد، ثرش به ميل تير نهود و تفنایهارا به جيب كر تى اش كذاشته كفت: -
 خنديده ای...

- براى كار خوش و مسرتبازى ميرويم سيهمين به
 آنها از كلكين برآمدند،





 هم رد و بدل نكرده به خأنه رزهميو تنوف رسشيدند. ما كار با با انگشثت شهادت قات شدهاش تقريباً بدون اينگّه شنيله شود
 رزميو تنوفز و زاكانرأ هم نشان داند داند.
داويدوف صداى خوددار و جدىرا آز درون خانه شنيد: رزهيو تنوف تقريباً در ههـإن الحظه بإلاى صفه
 تأسف انكيزى كفت: - هركّ برای تو تای لازم است نيور كا! خوب، به شوراى

 هيكردم.
آنها سه نفر جق و جوره ايسـتاذده شدند رزميوتنوف با خوشحا! بي پرسيد :
- 

 قصه كرد.


 اضضافىرأ در دست زاست خود نهيخو أست.

آهد دستكير آنرا بصدا در آورد.
 اما اين سكوت شوم آنقدر دير دوام نَّرد. آواز بلند يانَون لو كيتَ از كفشكن انكو ش رسيد:
زاكو لنوف جو أب داد: - الوكيج مرا بـبخش كه ترا دز ابين ناوقتى از خواب


برويم، بسيار ضسرور است!

ناكو لموف زاطاقت شده مطالبَه كرد :
-
 تار .يكى ... تهبه هالى ها.... زود خو بإز نميشود، تير شو يد.
 سخت و هr كم كمى باز شلد. زأكولنوف با شانه
 كفت: وسيع به كفشبكن داخل شلده از جالاى شأنه به داويدوف

- اكـ شور خور خود بز نشو!
 و بته ارازازك تازه رسيد. اما او او وقت تفريق بيت بويتها و احساس عطر هارا نداشت. ناكان را بدست رانست كرفت رانه با
 با زنجيرك ضعيف بستهشده بود با يك ضر به بر اندش. اها موفق نشد فير كند: به تعقيب صداى او در لخا
 خاموشى شب تسلسل وحشـتناك اك ماشيـندار دسنتى بكوش o..

رسيد. و بعد صداى شرنكس شيشهه و پو كات شكسته كلكين، فير در روى حويلى و نعره كسىى...
 بود آنا هرد، لاكن دأويدوف به مهمانخانه حمله آورده و در تاريكى بهرصورت موفق بهِ دو فير شلد و زير تسلسل آتش ماشيندار قرار كرفت.
 خشن را اكه بعداز اصابت مرمى به حو كات دروازه هير يده بود


*     *         * 

آن

 بودند.... از آن وقتى كه رفقايش در ظا ظلمت شب تكركـ خوردده با تمام قدرت و نيرو سعى ميورزيدزيلد زنهي تكان



در شفق جراح جووان ناحيه كه آدم بمراتب جرات جدى




 نالش آرام و فشردده وى را كها كونى در خواب
 روى پاك كرد، در حاليكَه آستينها يش ور زده خودشرنک
 داويدوف جواب داد:

ه ا


 هيشبود...



 هيدانیگو آهاس

 .


 بافنتى آمه بلوطِرا كه ك
 كنا كا ميكرد. هوكدام آنها به نو عیى غصفه از دست رفتّن رفقّك

 داويلون شِ شب هرد


 وقت كف خو نين صصرن

$$
0 . r
$$

روى بالشت افتالده بود به مشكل توانست جملهاشرا تمام كند: - لازم نيستا... - و حتى سعى نمود تبسم كند. بعد با دشو أرى و زالش طولانى بدنشزا راست كرد و آرأم شد.... ...اينك بلبلان دن براى عزيزان قلب من، براى داويدوف و زاكولزوف سرودند، كندنم پخته برايشان


 بـإت!

دو ماه كذشت..برفراز كر مِيا احى رو



 روى قبرهاى داويدوف و ناكولئوف كه به ميدان دهكمده

 بود. حتى يك كـ
 فلاكت بإرشرا به اثبات برساند. دز عوضن سشه بته آفتاب
 روئيله بودند تو انستنلد برابر نصـن قد آدم بلند شو ند و وقتى برفر از ميدان بإد ميوزيد هيجنبيدند در ظرف دو ماه بسميار آب از درياپه كر يميا چی رد شد. در دهكده بسـيار حیيزهـا تغيير خورده دفن كردن رفقاى خود بصورت آشكار ضنیيف شد و پنان

$$
0 . r
$$

"نغيير نمود كه شناخته نميشد: از معاشرت دست كرفت، كم صحبت ميكرد و بيشتر از سا بق اشك مير يخت ... بعد از تدفين خهار شبانه روز تهام بدون اينكه از بستر بخيزد در خانه افتاده بود و وقتى برخاست هر اسانىاشرا پنهان نمايد هتوجه شد كه دهن بابه كمى


 باكف دست هاك نموده با زبان كرفثه اما آرام كفت:
 خو ابيدند، وقت كورشدن من خو هدتها فرا رسيده است. مسلا را فهميدى؟ اما وقتى آهسته بطرف ميز رفت هعلوم شد كه پای
 بالا كرده كفت: - من حتهاً فلج شدهام وضعمر انطوريكه سا بق بود نيست، - و باحيرت دستششرا كه به ارادهاش نبود نكاه كرد.
 رفنّارش معلمئنتر كرديد، بدون دشوارى بخصصوصى دست
 نهود. به ادأزه رهبرى كلخوز آمده به رئيس نو آن كاندرات ميدانيكوف كفت:
نير وى هو اظلبت اسِيهارا نختو اهمبداشت هيدانيكوف جو اب داد:


 آن ميكذاريم، تخت خور هيكنيم، و براى زمستانت

 اما بهتر از همه اينكه تو در كار وبار شامل ميباشى. خوب، يس چطور تو مو أفق هستى؟

- عيسى نكهبانت، اين كار براي من مساعد است. تشكر از آينك؛ پيرمردكرا فراموش نميكنيد. بهرصورت من شبانه اصلا خواب نداشتم و حالا خو بها هيحصورت ندار ندارم. چشپت بپه ها غصه ميكنم و دق ميشوم كان اندرات جان، خواب

 - براى بابه بيسخليبنوف.
- او ثيرمرد استوار است، لاكن من اينه ضعيف شدهام كمرم را ماكار جان و داويدوف شكستاندند، زندكى امرا بربادكردنده ... همراه آنها ممكن ميتوان انستم يكى دو دو سال ديكر زنده بها نم اما بدون آنها از زندكى در در روى زمين دلم بد شده است.... - بابه شوكر اين كـر كلمات را با با لهجه
 او أز اين شب به بعد شروع به تو



 أو براى رزميو تنوف كفت:
- 

 شبهارا كنار آنها كذشتاندن مسر تبار استـ. من در زند اونى اولاد زداشتم اندرى جان، اما اينه مثليكه دو اولاد سكهامرا
 و شب و روز از دستش آرامى ندارم!
 با كاندرات ميدانيكوف در ميان ميكذاشت : - كاندرات، تو متوجه شدهاى كه در طول اين مدت
 بخود اصلا هييج شباهت ندارد. مثليكه پير مرد عنقريب
 آوردهاند. بخدا كه بر ای ما هصشيبت جور ميكند! با اوء او با با
 در دهكده خالائى ايجاد خ خو اهد شد شا روز ها كو تاهتر و هوا شفافتر ميشد.
 بوى كاه تازْ به قبرها ميآورد. وقتى خرمن كو بیى جريان دأشت بابه شورك
 صداهيلأدند، لورهاى سنأكين سنايكى بالاى زمين تخته شده

 خاموش شد. شبها هرپیه درازتر و تاريكتر شدند


 بال مرغا بىهاى وحشـى جلب توجه ميكرد. بابه شو كر تنها و يكه به سرو صـا ارتفاع بلند ميرسيد كوش في فر اميداد و آه كشيله ميكفت: يك روز شام تاريك زنى كه خودرا با دستمال سياه

 - خدا كىرا اينحبا رسداند؟

- إين من هستم بابه جان، واريا بابه شو كر به سرعت از پپ كى برخاست .

$$
0.7
$$

- عزيز كم آمدى؟ من فكر كردم كها تو مارا فراموش كردى.... آخ، واريوخا - كاريوخا، چطور او ما وا و تورا يتيم ساخت! بيا عزيز كم تيرشو، اينه قبرش، انز أين بغل... تو همر اهش باش، من ميروم دوكانرأ خبر ميكيرم،
 קهره دارى ميكنم, اوى كه براى سنو سال پیير انه من كار زياد است.... كافيست داريت دختر كـ خوب من من بإبه ميدان را لنكلنغان بسرعت كشت و بعا ساءت پس آهل. وأزيا بالاى سر قبر دأويدوف زانو زانده
 شو كز برخاست و از دروازهكاك برآملد، كيج رفت و هراسان با دستشى از كتارهكك هحكم كرفت. خاموشانه

 - قابل تشكر نيستي. حالاتو هیه خو اهى كرد عزيز كم؟
 اينجا بخاطرى ناوقت آملم كه مردم مرا نبينتد.... - مكر درس تو چطور ميشنود؟
- دزسزا أيلا كردم. فاهيل ها بلدون من زندكى كرده

نميتو اند.

- من ميفهم كه سيميونما با اينكار راضیى نميبود. واريا با آوانز لرزأن كفت:

- من برأيت مشوره دأده نميتو انم عزيز كم، خود بيثن، أها تو أورا آزرده نسازى، چون أون او ترا دوست داشت، فاكت!
وأريا زود رو كشتاند و از كريه فق زيه از از ميدان دوياه كذشت، قدرت و نيروى آنرا نداشت تا با پييزمد خدا حافظى كند.

در آسمهان تاريك و ظلهانى آواز احضار كننلده خيلهاى

 خودرا كي كرفته صليب ميزد و ميكر يست....

كره توطئه ضـ انقلابى در نواحى دن روز بروز به تكريج باز شده هيرفت. كار هندان اداره رهبرى ولايتى امور سياس رو



 شناختند.
 تاشكند آدم معهولى در لبآس ملكى نزد شخص

 كفت:

- شها زندكى تا نرا بسيار مرفه و زيباتنظيم داده ايد آقاى هولوفسيف... آرام! پيش برويد!
 سفيد داشت منتظر آنها بود. اين آدم چپنان با نزاكت و اكو

 زدو پیش قدم كذاشته كفت:
 در ایين غار از پیيش ما پنهان ميششوى؟ خوب، باشى، من در

$$
0.1
$$

رستوف همرايت كپ هيزنم! تو پيش از مرك در برابرم خوب به رقص خواهى آهد.....
 أززان قيمت ميكشير| با لهجه تمسخر آميز كفت: - اوى، اوق ترسيده! من سراها ميلرزم، از و حشت مثل برّ برى خزانى
 چششهان استهزاآميز و مهمو از تنفر بطرف مينكر يست
در همينجا در روى صفه تلاشىاش كردند و او دور
خورده كفت:
 نيست: پ七را آنرا بايد كش كرده اينحا همر اه خود ميآوردم؟

 سفيد داشت به آرامى و عاقلانه ميكفت:
 زجر و شكنحها؟ ممكن نيست، من خود را آماده همه خيز
 عاقلانه نيست زيرا بدون اينكه پنهانكارى و حيله كرى كنم

 تومرا دو بار كشته نميتوانى، لاكن بصرك مدتهاست كها آماده هستم. ما باختته رو زندكى إمى براي من بی مغهوم شده استا. اينرا من بخاطر كفتن كلمات مقبول و خرب زبانی نميكويم - من اكترد يا دلقك نيستم، إين اين حقيقتى است تلخ براى همه ما. اين قبل از همه وظليفه وجدانى است: بآختى - بيرداز! و من آماده هستماين باخت هورا با با قيمت زندكى خود بیردانزم. بخلداقسم كه و حشت و هر اس ندارم!
چکيست مورد خطاب پولوفسيف با لهجهِ پر طمطرات برايش مشوره داد:

- خود شازى كافيست، خاموش شو، پرداخت مانح كار شده نميتو أند.




لنين منظم پیلده شده بود.
از هو لوفسيف پرسيدند:

- أين متعلق به شهاأست؟
- 
- 

هوو لو فسيف نيشخنتد كستاخانه زده جواب داب داد:

- براى كوبيدن دشمن، سلاحشرا برايد شنا أو بها عها خود وفاكرد: در ترقيقات در در رستوف دكروال سيلوى - نيكو السكى و تورن كازا انسوفرا افشرا
 لوك و دهككده هاى اطر اف آن بودند آن از ياد حساب داد. نيكولسكى اشخاص هتباقى را افشا انمو نود.

 كازالك، كسانيكه در توطئه شركت داشتنـد و ور در جمله آنها استتروفنوف ياكوف لو كيج و پسرش نيزبودند، به أساس فيصصا جلسه أختصاصمى به موعدهاى مختلف حبس شدند. از بين آنها صرف كسدانى تير باران شدند كه در اقدامات تروريستى شركت مستقيم داشتند.
 ستالينكراد و دونفر از معاونين وى و و بر عالاوه آنها نه نغر از صداحبهنصبان و جنر الهاى اردوى سفيل به تير باران
 كوهك اطراف آن يكى از تورن جنرالهاى كازاكو الهى كه در حاقةات اردوى دنيكين معروف بود، نيز حضور دار داشت. أو مستقيها توطئه را رهبرى و ار تباط هميششكىرا با سازمانهاى

نظامى مها جر در خارج تامين مينهود. صرف هركز رهبرى توانستند از توقيف در مسكو نجات يافته با طرق مختلف خارج برو ند. اين اقدام متهورانه ضد انقلابى مبنى بر قيام عليه قدرت شورا ها مر جنوب كشبور كه تاريخ قبلا محكوم به زوالشس ساختته بود به اين ترتيب خاتمه يا فتّ.

## * * *

ختّد روز بعد از آهدن واريا خارلامووا بهـدهكده اندرى
 ميدانيكوف جهت خريدارى لوكو موبيل\% براى كلخوز بـه آننطا سفر كرده بود. ناوقت شب ميدانيكوف، رزميو تنوق و ايوان نايديونوف - هنشیى حوزه كمسمولى كريمياخى
 بصورت مشرح راجع به سفرخود و در مورد خريدارى لو كوهو بيل صحبت كردو بعد ير برسيد:

- ميكو يند واريا خارلامووا دزس دا رها كرده دهكده آمله و كوياكه پيشر دوبي ینيريش در كروه وى را نموده، اين راست اسنت؟ هيدانيكوف آه كشيلده جو اب دأد:
- رأست است. مادرش و طفلكها خو كدام مدرك براى معيشت بإيد داشته باشند. اما دخترك با با استعداد است رزميوتنوف يقيناً همه چیيزرا نسبت به واريا قبلا فكر كرده بود و خالا با اطمينان به صحبتى آغاز كرد كه آنها هم مهر اهش مو ا فق شدند: - واريا نامزد سيميون داويدوف شهيد است. او بايد درس بخو اند. داويدوف اينرا ميخو است. همينطور هم بايد
(ماشين بخار محركاست كه ماهينها و ديگر و سانل
زداعتىوا كش ميكند (مترجم).

شود. بيائيد همين فردا اورا اينجا بطابنيم و همراهشى صحبت كرده چس به تخنيكم روانشى كنيم و فاميلش را تحت سر پرستى مادى كلخوز بكير يم. اعتر اض ندأزيد؟ ميدانيكوف سرشرا خاموشانه بعامت توا توافق جنبا نيد. اما أيوان نايديونوف احساساتى دست رزميورتنوفزا فشردة صصأ كرد:

- آفرينت كاكا اندرى!

در همين وقت دفعتاً بياد رزميو تنوف آمد:
 شاختى در روى سرك؛ كىرا ديدم؟ شما كىرا فكر ميكر ميكنيد، آ؟ لوشكا ناكو لنووارا! يك زن چا مردكه كل و فربهـ...من طرفش ديلم و خودرا كم كردم: اين او است يا نيست! پوز و چینهاش چاق، غرق جاربو و براى بغل كرفتنش سه دست لازم است، است الا از رفتّارش ميبينم كه خودش است! تزديك ميآيم، سالام عليكى كرده ميكويم: "لوشكا، اين توهستى؟" او در جوابم: "من شمأرا نْميشناسم") من ميخندم و و برايش
 كردى! تو لوشكا ناكولنووا هستی؟؟ او يك رقم
 ناكولنووا بودم و يك وقتى لوششكا، اما حالا لو الواريا نيكيتيحنا سفيريدووا هسشتم و اين هم شو هرم النجنير جيالوثى سفير يدوف، آشنا شو يد"، خوب، من با با انجنير دست دادم و او مثل شيطان طرفم سيل ميكند كا كه كويا
 و رفتند. هردوى شان خاق بسيار راضى اند، ومن پيشى خود فكر كردم: پآها، زنها
 عليهشان قينّام نكرده بود! هنوز به دفن دوتا - تيهافى و و
 نيست كه شوى كرفته، لاكن ایطور توانست تنه خودرا اينقدر كته بسازد؟! اينه در سركا ايستّاده شله راجع به اين
 لوشكاى مـا بق، لوشكاى جوان، تيز و زيبا سوخت! مثل اينكه من اورا، لوشكاى ساى بقهرا در زمانههاى بسيار بسيار
 , داد: - اينه اینه .


آنها به صفه بر آمدند. در فاصلههاى دور، آنطرف درياى
 آسمانْرا به خطوط مائل شق ميكردند و رعد با صـائى كه

خفيف شنيلده ميشـل ميغريد. ميدانيكوف كفت:
 بصدا در آمد. سيل زییبائى اشرا كنيم يا جپطور؟ رزميوتتوف همر اه رفقا شی وداع كرد صفه هِا يان شد.
أو پششت دهكلده بر آملد، كمى أيستاده شلد، بعل بدون
 قبرها و ديوار احاطه و نيمه وير ان را كه اونفيف ديده ميشلد



داد، به كنار قبر فرو رفته نكر يست و آهسته كفت: - از از آخرين مسكنت خوب و محتاط مو اظلبت نميكنم
 تُمود، در كفهاى دست ماليلده و حالا ديكر با آواز بكلى دوم
 يكى در تمام زمام

 آزذردكى هائى كه بر مردهات روا داشته أم

او دير با سر ليَ أيستاده بود و كوئى كوش ميداد و

 باريد... در ماوراء دن جرقه ما به درخشش آمش آمدند و حالا
 لبه ويران قبرعزيزشرا نه بلكه بجائى نكاه ميكرد كه در عقب كنبد غير قابل ديد افق آخرين رعد
 بخواب رفتهرا برای زندكى بيدار ميساخت.

## چند نكته از طرف مترجم

درباره ميخانيل شولوخوف، استعداد هنرى و مقام اين
 شدهاست بمشكل ميتوان مطلبى افزود. بيشگَفتار و متن رومان در اين مورد تصور وسيع و رو شن براى خوانيا خلنده ميدهد.



 حاكى از استقراد قدرت شوراهاها و دستهجمعیى ساختن تو ليد در دهات آنزمان اتحاد شوروکرا دار دارد بلكه مدرسهأى از فداءارارى در راه انقلاب و مبارزه قاطعانه و آشتىناينذير با خدانقلاب هم بشمار ميرود.
اين روهان براى اعضاى جوان ان حزب و فعالين سازمان
 تو اضع در خدمت بهخلق زحمتكثش و
 "سرزممين نو بنياده" راهها و طرق حل دشوارى آهاى مبارزه
 ميگشايد و ماهيت اين مبارزهرا در آوانى واضي ور و آشكار ميسازد
 به مساله دهتانان اهميت بخصوصى كسب مينبايد. رومان

خو انندهرا متوجه عو اقب وخيم ذهنيگر ائىها و اشتباههاتى ميسازد

 ميگيرد. اين اثر ميآموزاند كه در جنين شرايطى انتقال انـال كامل

 پيكار سازنده آهاده هبارزه دشوار درراه تحكيم قدرت اقتصادي

 در زراعت عملا معتقد مازند. دومار دران بالاخره بهوضا دواحت شاهـا آنست كه بهبود شرايط زندگى دهقانان در ختثى ساختّن دسايس و نيرنگهاى خصمانه خدانقلاب داراي اهميت درجه يك ميا سیا است.
خو اننده گرامى، ميخو اهم دد مورد خصوصيات و سبك اين اثر مطالبى با شها در مهان بكذارم•




 تبروزى انقلاب كبير سوسياليستى اكتوبر در روسيه، همينكه قارت شوراها تحكيم يافت در دهات نيا نيز مالكيت سوسيا ليستى
 دشوارىهاى مخصوص بخود همر اه داشت كه در آثار ميخانيل شو لوخوف انعكاس يا يافتهاست. در رومان اكثرأ كلمات و اصططلاحات غيرمعمولى و مروج در زند
 استفاده قرار ثميگيرند. از طرف ديگى زبان قهرماذان اين اثر انر،










 شُو لوخوف زندگى قهرمانان خودرا ورا بصورت رياليستى ترسيم كرده روحيه و افكار آنهارا واقعبينانه منعكس ميسازد و بههمين

 بحيث يكى از خوانندكان آثارش در برابر استعداد هنرى ور و مقام

ادبى وى سر تعظيم فرود آورده شخصيتشنرا كرا امى ميدارم.

( سرزمين نو بنياد|)دا به نويسنده آن نسببت ندهل.

س. ف. ((عزيز)"

## خو انتدگان محترم!

 تظريات خويشرا دز باره اين كتاب، ترجه وره و و
 بهآدرس ذيل بفرستيد:

زو ائى •r. اتحاد شوروى.

## МИХАИЛ ШОЛОХОВ

## ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Роман в двух книгах

$$
\begin{gathered}
\text { Книга вторая } \\
\text { На языке дари }
\end{gathered}
$$

Перевод сделан по изданию: М. Шолохов. Поднятая делина. Роман. Книга 1, II. М. 1960. Государственное издательство художественной литературы.

## 

ИБ № 10581

Редактор русского текста А. ІШАГАЛО Ответетвенный редактор A. мухИН

Художник 'Г. ли
Художественный редактор А, ЛИГАА
Техническнй редактор $H$. СОРОКИНА
Корректор З. ЗИЯЕВВ

Сдано в набор $12,08.82$. Подписаво в печать 05.01.83. Формат $84 \times 1081 / 3_{2}$. Бумага тип. Ni 1. Печать высокая. Гарнитура еКанрскаяж, Условн, печ, л, 27,30+0,1 вкл, Уч изд, л. 33,04. Тираж 5310. Заказ Na 1658. Цена 3 р. 80 к. Издат. Ne 30150 .

Ташкеитское отделение издательства «Радуга* Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и квижной торговли. Ташкент, 700129, ул. Навои, 30.
Типография № 3 Ташкеитского полиграфического пронзводственного объединення «Матбуот» Государственного комитета УЗССР по делам нздательств, полиграфии и кннжной торговли.

Ташкент, 700000, ул. Хорезмская, 9.
(من آرزومند آنم تا كتا بهايم
در بهبود مردمّ، خوشقلبى آنها و انگيزش عشقشان نسبت بـ با با إنسانى كی در مبارزه' بخاطر ايدهآل انساندوستى ور ترقى بشريت فعالانه در جدال است اري اثر
 در اين مطلب موفق باشم ريس

خو شبختمه •
ميخائيل شولوخوف
N

