i! (Jojor
 زذ









 قوزلك آنهارا مى






 نشسسته بود وآرنتحهارا بهروى زانوان نهاده وشـقيقههارا درميان دو
 اند يشـيــ






 rVo

 ر. كرفت وآنر ا


 نمالن شـد .

غلام دير ين دو پازء نيز
 ماتو .بهوى كفت :





 ودیگ,

 .


 . 11 • كها هاميلطار شـا همر اه كار تار



 .

- بدينّ


 اسينديوس كفت: هواين كار بامن!


 آمد ند.

اين لو حفهارا سبر بازان يو نانى ساردنى فرستاده بوند. با آنان




 . نيرومند است










 خو يشرا نبازند؛ دلاوران تون نس بانيروهاني كمكي فو اوان به زونى خو اهنـد رسيد.

* خواننده بدناهار توجه كرده است كه آمدن بيك وبيغام يونانيان ماخته و















 است! هن دروغ نمى بافم.ه،





.














 نكرانيى يريشاندلشان كــرد. دلشان مى خــوانـو است هم از مـردن او او

 برا بود، وىرا يافتند. اورا ازريش بلندش باز شـر شـناختند وديكران را فوا خو اندند.



 خيره وبهكو نهاى تاب نياوردنى مى نكريست.


 ياراى دستدرازى بهوى نداش ليكن كسانى كه دريشـتس


 شـله بودند مى دخروشيدند: „آرى! آرى!




 سیپ




پֶسِاز انس




 هو تو نه تفنتُو

.





 بأثــند، ازآنجا روانه

.كِير ند، حهايشان






 باششد













 كند تاازآنبا بر.بران يس رانتد.












 هي كردند.








 5A1


















 و بهسوى دز يا شتافتنند تاخود را دا درآن غرق كنـندون















 ديد نـلد．
1） سموت میداد، از درد ورنج ديوانهشدله هودند وبهرغم ناتو انى خوري

 به تعاقب Tان شبتافتتند．


 كسـى آنان را نديد．







 ．



 تيـيد كه به درختتى تكيه داد تا نيفتد．


 ＂ظاهراً مقصود همان ششط ماكّار الست．－م．
 وى داشـت به يادشی آملن، به تندى آنها را


 را

 .
اسـيـند يوسى بانگك بر آورد:

 متهمر ر بهمن مي نگرى!
وى از بيـقر الرى پا بهزمين هي كو فـت؛ هاتو داششت؛ و حنا نكه كو يى .








 مسـدود يـــد .





 مر.ع شیکل كار ثازي





 شوشبيرىراكه بهدست داشت در كففلاسب فرو برد و بهسوى بربران روانهاشكرد.
اين اسب، نريانى ازآن سرزمين ارنزيس و خوراكي






 آنان بهدرون شهر درآمدند ودروازة كوهييكر هشت سرشان بهابنانى يرطنين بسته شدر
دروازه در برابر فشار بربران تكان نخورد. صفهاى بربران







 پإسبانى از رمdهاى خو يشب در انديشه وخيال آن بودند، و كاروانيان

Colonnes d' Hercule * درافريتا وديُرى یر السبانيا جاى داده








 روانهاشكرد.
اين اسب، نريانى ازآن سرزمين ارنزيس و خرور انراكش كوفتئ آرد


 را سر نكون مىكرد، دست ويايش در زير شعمش كير مى كرد و مى-



 پرطنين بسته شد.
دروازه در برابر فشار بربران تكان نخورد. صفهاي بر بران







 پاسبانى از رمهماي، خويش در انديشه وخيالل آن بودند، و كاروانيان

Colonnes d' Hercule *















 جاى 1) اينان ليبـيايبان


















 ونمى'نواستند اصلا ازجانى خويش بران بجنبند.





 برتن داشتند و با با دستئ نيزة خويش اسبان




















 نمي كودند بهقلاده بسته بودند و باخود مى كثشانيدند.

















 مى سـايِد ند .
 شـتر ان يك كو هانها







 شـهر (ميده وبدند
 . *
(0)

 كانركا






 قاعده اين ادوأت بند ميكردن
 رسيدند.




 .



 .






 r^9

بودند و بوخى ديكر كه ثـيردلتو بودند با بندهايى از هحصار فرود آهـه بودند
 j) جن جا





دفاع از حصـارشـهر، نياز بود.



 در جههت تو نس بهراه افتارد انـاد.

 هاي شادروان ينيشرفنتند.
 مىزدند.






 كفت:
 آنظاه پايِن كمانش

 *
:
!




 آبر























 591



 .تخش كرد، بهكو نهأى كهشیهر كار تاز






 كار می كر2ند.















 اناهاى خويش سنك


















 Maufle * Tympan **
 تاجابهجا كردنشان آسان باشد. - ب.

 سر. بازان مى آوردندند.
كار تازيان نيز آماده مى شـدند



 راست كرد؛ آنان كهاصل كن كنعانى نداشت

 بودنل. هزا ارودو يست مرد



 بهاين لوازم آشنـا بودند.





 شـود.


 شـد ند؛ حملفد به تعو يت انـو افتاد. سر انجام
 هفتاد وبنج
 raf

隹 ها

 منتظلمى بيش ويس ميرفـو






 تكو كك كلولهما، تير وييكانها و اخكا




 دودستى بهالوار خسببيده بودند آنرا زور میآوردند كه آن را بالابكثـند، واينكثشاكث تاشب بـهـهدراز انجاميد.
هون فرداى آنروز سياهيان مزدور كار خويش رالازسركرفتنتد،
 كنكرهما باححبير بسته شده بوده و و بر روى بارو، ميان جر بر ثقيلها،
 بسته شده بودند. دردم، ايستادوكى جنونى



 ساحلنى سرازير میشد.
 ليكن كار تاj" ك (ix ( , 5
 .

 ز , أسمت و اj كو دنلـ،
位
 ستس
 1) خـر میى نسمر. هی


 شـشا




. أِن.






 نردبانهای طنا بی را پیيش آوردند؛ هم نرد بانها
 یلى متحرڭ؛


 سـياهيان هزدور نزديك به دو سوم










 بيجنبشش بر جای ماندند
 اميدواربودند بان صرف نيروى فر او ان وبانشـان دادن دليرى وبياكى بسـيار پيروز شو ند .

 هى كرفت و بالاتر مىرفت وآنگاه ميله دوم و سيس ميلة سوم را فرو rav

 مى، ميمد ازنو فزو هي افتناد. خندوَ بهز ير پاى زند



 خد نكت ايستاده بودند.



 ماتو خو است تا در نخستين بون سبيارى كهآماده شـلده بودسوار

شود. اسينـلـيو س اورا بازداشــت










 آنها


 ز

 بار

باجو - جا

 ,





 زدند و از نو بإلا مىرفتنلد.










 نساخته باشـد. ديكر بوبرانكه دور از آنجا بهروى تنته اردوزده بودند ازاين
 كذاثشتـند.

 كار تازيان فر اوان از اني
 899

 كشيد ند. آنان دو
 .



 . رانند د2 گو دألهها يبى فرو افنتاد ند.


 ,

 .



 . بd بستوه مى آو
 كه دور ازدد

 .نز
 آنها


(国

 بودند وديكر ذر تابوتها بِا نـيكرفتند. آنهارا در ميانيانة بستانسرا




 كسانى كه، بهنشانه نوميدى، بالايوشهواي رتعهرقعهأى بها بر








 تنديسهاى خدايان را بهز نجير كثيلده بودند تاروع آنانرا







 بود خودرا بهز ندان كرده بودند. تنهـا يكت تن ازايشان دل بهدريايا مىزد
Jusquiame *




 وسرز تشسهاك او از به كيفيتى تناقضى آميز كه نمى نشلد ازآن





 ومتبرك بود، هى. مى خو اسمت بكّو يلـ .
ليكن، سـالامبو ديكر اكنون هيمَ و حشتتى ازاو دردل نمى وففت.

 باشر الرمأى صافي وزا فـلا


 هى كيرد، شاد مىشـد .


 نعالينش قـند ماند.






:








 بىواهمه ويروا بااو سشخن كغته بود.




 دادن زائيمف مغرور بود كهبهاثهاشارء سر هإستخ داد: نه.
 مى كشت. وى هيجّ سر درنمى آورد كهدخترش ساعتنهايّي را كم درون






 بود. سالامبو، بيشاز اين هيزى نمى كفت واين شـايد از از سرش شرمبود




* إشازه بهوسوسئ كثثتن ماتو درون خيمهٔ اوست. -م.


 اسـت ومى خو اهلد سـو فتر ا بيـيـند . ر)《!
 كهرون









 سر اسمر و جودش دز خشـند







 آهستته بلوى كفت:



rof

زيْ .


## 

 خذدايكانش ترسمان بوده است. بارىجون نمىدانسا






 حصار شهر بالا مىآمد.
 بود، قحط وغلايى تحمل نايذير روى نمود.












 إسبان، جانورانى مقدس بودند



 ,
















 بستانسر اهـا مى افتادند.












 دوگ: مرذم شكمعهارا النباشتند.







فرجامى وخارق عادت اميد بستهبود.








 درآكوبل همة ادوات ولواز جهازهاي جنّى جارا مرمت كنند.








 , Palme*


 كذار ند، نو ميدانها خر وشو ونثو باد بر آوردند.



 بساز ند. آنان


















 (مورخ يونانى )


 اين جهاز جنكى , ا, انف




 جاى داشتند بر با بود.

 سربازان دركو ويهها مى آرميدند ودلهاسرشارازيريشانىو غم، انتظار مى مشثيد. سمسي بامداد يكروز، هفتمين روزماه نيسان"*، اندكي بيشم از بردميدن نخورشيد غريو بلندى، كه بروبان بهيكِّا بر آورده بودند،

 سوى بارو شتافتند.
 سيخ ايستادهبود. اينجنكل بهسوى حصـرهاناخيز برداثـت، نردبانها





 بهآآنرين نفرات كهراست مى ايستادند: وهم درآن حار دل درجانى ديكر،




*     * فانوس دريايي اسكندريه. -؟.
苋 برابر آوريل. -م.








 ماهيان كهبال وددم مىزن



 رزمآوران فرو مىريخت.
 درآمدند، اين زنجير در فآصلفها



























 دروازه





 يافتند از سنكـها و الوارهايیى دزاز كه افقى افتاده بودند وهمیحون







 هايى راكه ازآنها دود بونى هى كرفت تماشـا مى كرد ند.

 ril





 مسى خوند.
















 , ا,





 و تنها بوا:
 (5i. 5
.






 ماتو بهبانكك رسا فوهانى داد: همة سنيرها بهروى تو كهافرود
 بازكزددء ودر حاللى كهتبر وحشتـبار را جولان میداد، يهروى





 رنڭباختهاش فشهوده شلد، ودر حالى

 مخوف وآتشـين دردلش نشـسته كهغرشـى ازسيـنه بر آورد. تبر دراز را را


 آهنگك سـرود مى خو اندند نزديك مى شیـد . اين، ششهو كوب بزرك
 مى كشميدند وهم

 rir

آهنينغغلافـدداشـت


 ستو نهايُى آهـين نما

 .



 از


 سـوى نتمي نمود.
 ازآبانمارما تا



 آنظا


 .



据
共
 - تِيْ منيالفزودند
 فشّرذه بهروى


 اندواندك باز











 مىشدند، بهِهوا برمى برمد.

 ته آنها گكسترد شـده بود.








 آمد هنوز تصميمى نگلر فته بو دند .





 بودند، بيقمان كينخخو اهی خو يشى را دنبال مى كردند.







 وملايمتر ين شـيوهها سـفارش كنـند . ليكن، اين.



 همهكاندر هـنگ تو انا



厐







 ازیشت خو يش ندأرد تانيازكند، ودرهاميلهار كه روبـهاروى او در در كران ديكل تالار بود مىنتك يست







 مى كردند.



 آب مى نوشـيدند هامينكار خود نمىدانست كهآيا رهنمايى خدايان بهيافتن اين
. .




 riv
 نهاده بود؛ بههو شال









 بهانه كا

 سـیس



باغستانهسايش ديدند و كفتنند:











 افكند.

رو
 "


 آورى. شـتابكن !



 مـالِيد

 خفهاشوكند.
فوياد بر آورد:

برده سالار بكر يختي.

 فراز از اين بلا وآنت بيا بلد


 آورد، فوو خورد، و از نو همهحون عقل


و ريششا نيشى را ميان دومششت مي فششمرد.




 H19






 هاميلكار اورا بانيود كثشا نيد.








سـو فت كَقت: "



 وصنفناپن
 هم بر او بانگك زند:
"رحمكز! هِ

عاققت پرواكرد كه انگشت خرد را به آرامى بر آرنج او بكشـد و بكو يلد:
a. . . نـوآيا تو میروى او را؟
 او ستخت حير ان مانده بود با يسـوتاد.
 .





 دريد ويهروى لوحهبأيكف تالارغلدتزد ونالههاى جانخر اش ور برآوردن كرفت. مى كفت:

 دردا! بهناخنى رخسمارشوا مىشتخود، موهای سـرشرا مى كند وحیون
 سزود اورا ببريد! درد ورنجم بسيار است! از اينجا بوويلـ هرا نيز هون او بكشبيد نادمان مولك ازآن درشتگفت بــودند كه هــاميلكار دلى پنين
 آو اي
 مردى رنكباخته، هراسانگييز بلدستتهاى ازهم تخشوده نما يــان شـد. وى ڤرياد بر آورد:

 دو دست یوشاند و رساتو ازاو بانكت بر آوردن كرفت:







 HTI

















 .














隹 (








 بيزارى وتحقيرنسـبت به آنها يافت.
بسييجكاريهاى قربانى، ديكر آغاز شـلده بود.


 خامون بردند.
 شـانهها يش ازبلنندى ديوارها بالاترمیى






**
hiérodules **


مذ**** tabernacle ****


rru




 كـــرد ند.















 راحابز




 Tammuz **
























 مــــيفرد د．

 يير امون بعل بهِ يايش ايستادند．


 ャケロ








 هيكردند.






 . روى چفتلهماي مغرغين نهنـد .






 Demeter جشنهاى باستانی, Thesmophories *

 Megare
 (









 و اينآيينيرشكوه نيايش بود. ازديرزمانى بازربة"*آزارش مـيداداد،



 مهربان ودلسوز مى كسلد.











 توانگران، ريشسفيدان، زنان وهمهة جماعت، یشتر ير رير كاهنان

 ******صود مولاك|است. - به




















 بند




 . . "

 .نو****





 كاهنان مولك روى لوحبزركت بهكردش در آمده بودند وجهاعت را به دقت تماشا مى كردند قربانيى فردبي، نذر ونيازى بهميل و رغبتلازمبودكهيشيشاهنك
 بود، و هفتخيابان درختى


 بهروى آهن افزار هولانكيز بهسوى آنان افكندند وهريك از ايشانشكـنـئه





 عجين بود، جماعترابهس وبوى خود مى كشانيدند. اندك اندك كسانى تاكران خيابانهاي درختي



 غول پييك، ارج

 - نظير قهذزنان روزگّار, ما. -؟.
ryq

كاهنان آهسته سور بر مي كردند، و







 . تنـيس، كاهن كاهنان



 بهزير افخكن







 الؤزيسى" " بارور كن!
(شهر Eleusis *



 آيين يرستث دمتر Tآمو خته میشد. - ب.








 مسركيجهآور بازوان هولانكيز، باز شنانحت آنهامحال وبود. اين ماجر
 جلوهاى تيرهتر بهخود گرفت. آنگاه كوثتيهايى درشال كباب شـدن
 پيكر كودكانى را باز شناختاختهانده





بار گرأن سرهستى خره


 نياز كنند. تو گفتى ديوارهايى كه جماعت بريا








 rul




 آنان يكديعك

 شود.



if $F=5$

كاركازيات هنوز بهسانههاى خخود باز نكشته بودند كه ابرها با
 بلند ميكردند بهروى يیشانى قطرههاي درشتى حسس كردند، وبارن فرو باريد.
سراسر شبب باران كرد، بارانى فراوان وسيلـوآسا؛ تندر همى





 فر يكاد برميى كشـيد ند.
دانههاي باران بر باممها مى


 بناها قليهاى درشـت كفـآلودى برون مى جهيد؛ برديوارهـا تفتـى
 بودند ميورده مى شیدندند.
 .









آنان گفتى اين نيازمندى



 .ر.ر ان طو طوان

 رفته بودند، مى جستـنـند و وه


 هن يرفت
پشازآن، هاميلشار فرمانداد تارزمناوى كهدو مسر آن بهمنجنيقت







 سرزمين حلاس شده المبت.





 خط را بكيرد وهيجيك از نبرددان ايشان ازيان ازياى نجنبيد. ليكن ديكر

 احـدى حتى به انديشة آن نيفتاد تابهجـاى رفتگان دستههـهالى ديكر بكمارد.
ناراواس ازدور دركوهستانها چشم برآنان كمارده بود. شب
 آورد وبهشهر كار تار درآمد.





 براى دفاع ازمردم آن شهر خودرا آلودهُ جنك خور خو استنى كرد.
 سيس بهسوى كوشاك سالامبو روانه شدر دور وى سالامبو را پس ازآآن روزكه در خيمهُ هاميلكار، در ميـان


$$
\begin{aligned}
& \text { **|شاره بهمهان جهلزنجير بيل استت. - ؟ }
\end{aligned}
$$





او تردد.
 روزى





 كه



 .يس كشـيلد.


 پپ .








* S Suirites




اوركدد.












 .






 باسه رده پاروزز




$\leftarrow$ ↔
 و

 ( ،
 (1) دوس 1




 s .
و j 1 ز اردو

 شـهر. از

 ها هـ 1) از نو سـركت فـتـ.


 بـ ای أ

$$
\cdot \mathrm{C}-(\forall \mathrm{H}, Y Y
$$

 آن راههبر شـود.
















 به كو هستان درآيند.








 سلا
 دردم از
 ن iٓ
 شمَذذ

 لز






 دور صدا زدند تا بهدنبال كودن راه وادارند، Tانانبه سـينهٔكوه فشسرده
 بازيابنـذ ناسـز در حقيقت، بر.بران ازكوه فرود آملده نيامله، مردانى جنـكـى


 بسـته بودند. در كران ديكر دششت دهليز درازی كشميله شـلده بودكه جــاى








 rrq

رسيدند. ليكن دروازه يوش آهنين تيغ آجين بهبالاى چهل ارش كه






 افتاده، ناله و فرياد برآورده بود. درست است استه هاميلـيكار ممكن بود سربازان سبك سلا



 كشيدند تا مكر كذر كاهى بيابند ديند
 سفيدى ديدندكه بهطور قائم تراش يافته بود و هيج رون راه رستکارى،
 تنغنا با درو ازه پو شیى آهنين وبا آنگاه، جمطا
 جاى خو يش ازیا در افتادند.



 مى

 كلفتى ميخّطويله، بهانيزى تيغها

,
据

 كردند. سربازان مزدورى




 بهنيثى نيزه آنها راكثشتند و خوردند و پیون شكمها انباثشته شـــد،


 استخوانهايشان راكوفانتند، وهنوزنوميد نشـده بوردند؛ مىانديرانديشيدند







 دست شيردلان براى نجات آنان كارى بر نمىآمد.
























 بييند برفها آب شـدهاند اند

 كهمرده الست.




 ماند ند
 برداختند •10. الينان هودانى



號 j
 .
د

 .




 بهجاىنهلك



 ننكويسته بود
 تبود و ميل بهاينخْوراكي بهسسيارى كسانسرايتكرده بود و همهدر

 فر اوان مىخوردند و نيوو مى گکفتنلد و ديكي افسسرده و غمكين نبودند.








محتضر ان، بر ای تشاندادن توشو تو انخويش مى كو شـيدند تابازوانرا










 الينِ تخار پرهمهاى بينى
 روانهاى .ياران خو يشو انا عنـابشان میدواد. ديكى از زند

شثـير ينتر . بود.










尼 كه به بو آْود مىداد كه لجشن

.
 j) $و$ و , شيس ( دالْ
 ديكّ انز



 بهروى يكندستتكيه می كرد ودرست تشانهمى














 تهdها بالا مى

 MFO





 مى آوردند وسرود و آولز مى خو اندندند.
1 الــيا

 بغض كلو يشان
 يكد يگر باز كیى كفتند.









 آزاد، بال

 هـا در روزنوزدهــم، دوه

 Archipel باششد. - م. FFP
－난․․․
．
居 ．范保 （

 ．


 بهراه ماندند．

















 RFV

4 $x^{3}$

 دشـت كثشـيلنه ششلـه .وودند.
.ب.
 باران هنجحنـقى ايشـان را واپس


هالِّا

 "!


 كر نش درآهدند.

 هـا .

 ووراندازثشان كثند.


 . j .
 درميانئ خيمّه، ووى
.
9
(إن عوز







 هاميلكار؛ درحين نيوشيدن مسختاناو














 هاميلكار به آرامى جوا ابس داد:


 *مقصود إمينديوس أمـت. - م.

-
اســــنـد يوس كفت:
_מإور!



 اسینـليوس. خيمه باز تثشتنـل .

آنگاه سو فتدستش رابه نوبتدر دستتهاى دهتن .ر.


 كفت:
 خوردمايد؟
جو ابب دادنـــد: *! (TH-
 هاك خو يشى وفاكنيدو؟،
آنان زباندادند كهبر اي وفاى بهعهمد خو يش . بهسوى يالران خـود بازخْو اهند گششت.
سوفتو بهد نبال




 زرفت.



بابمداد روزسوم رایخويش屋 لا د





 شده بود.




 بر بالاى بيلانيكه بهطرزى سـهمعين سلاحيوش شده بودند.
 دندانهاىعاجشان استواز

 ميانشمى كذشت؛ آنها كهممهبهيكباركى

 حتى برآن نشدندكة بكريزند. ديتك ازهر سوبوبهننكناافتاده بودند.
 آنز





هو كرد، پیزى بازشنا














,
خو ابانيدند و پيلان را باز آوردند.















据 34 ing

 يباجنتذ

 . برآشفتند.









 دو زنجير بيل ناراواسرا بهآنان نشان داد كهيك صفـ راستاترآراسته
 بازو انى غولآسا تبر هايى بو بمر ايشان آو يخته الستا

 كرده بودند.





教 *
 'بود. - ث، rar

 بهد .







 .



 جاوداني مى كفتند.


 .
 (1)






 تر سـيدند.

rof

ى
隹
隹
\＄ 1 ر ，
 －بحم
（آب



 فرو كودند وTانان

 ．

 سال بيقوارى بيلدرنك فرمان حركت داد هيشتازانش فرا رسيلدند وبهوى كفتند كه كاروانى


 بهجانب آن شهر رو نهاد．

 رسميلـ






 و اشلارتى نكرد.















 نمى خوند.





 Caneficier \%* میى آيد. الــم.
(ر) asclépias ****

 ros.

Is

 (








ناراواس زياندداد كه نودش اورا بكشد ، سالامبو فرياج برآورد:


 لوزه براندام سالامبو افتاد وسر بهذ يو افكنـد. ليكن ناراوس بهدنبال ستخنان خويشى، آرزوها يشرا بهس كلهايى





 دراز، درعينخ

 ناراواس از آنجا وفت.


 * *تصود همان ناراوام المست. - ז.








 سر بازان خو يشي هيسـيرد تإيه آنلن تجاوز


 هى نشا ند.

 رخشان، كـه ازدور










شثـهـ تو نس الن وا


 **
r $\Delta \Lambda$

مزدور زياده ناتوان مى ينداششت؟ آيارين، نير نگك يـاديو انتيى بود؟






 نامدارتوين ريشسفيلدان جاى داشت.






 ريشسفيدان را كثشانكشان برده بودند. تـسرس وو.جشت هـانـانون




 هانيطاى غولپيكرى


 رستعارى ايشان بدن دان باز بسته است






共

 -
 درآينّ وهودو به شنهو يارى رسـند.
 انلديشيد كهآنء تير نكى اسنت بواى يهدست آوردن فرصت.

 بيزالر يوذ، كه بهكتمرين الميدنجاتى، آمادهبود اورا باهمهة سر بازانش :بلهحليـا كشد.



تباد.

بربران دختتهايى را كه به تنش مـانده بود بر كندند و نهـاى






 بهروى خالs كشـيده مىشد






 res

سميرد وانتقام او كز فتته خو اهمل شـلد.
انتقام او گ̧ فته شـده .وود؛ ازها


























 :و جاودانیى داششت ز ند مركت بود.
در بحتو حة بير مقى، گاهي باكشـيده شدن شرى بردهانشان بكه
隹



 سسرباز كتليايو درهال جاندوادن كفت:
 سوفت درآن اثنا، درحصشار كمربندى شـهر رخنـه كرده وبهدرز
 را تاشصارهایى شـهر كارتاز نهايان سانت

 چليیای غولیيكر ديـ.






ثر تاب شده بود.
 نوار بـهروى شانه آويزان بود ودرآن جـانـانب از بازو اثرى نبود








*
** يعنى مانون و ناراواس. - م.
rer


 مانو ازاين بهتزدتى نوميدياييان سود مى جسيت.


 هيثش آهدند، وجانوران كوهپيكر














 آب؛، بهيكديكر مى خوردند.

 ك5 فته بود و نيروى نظامى قلمرو
年 بكّ .
 ذز


 سـو نكون كردند.




 بيشىاز آن دلِسـتـه .ود كا از وى بد




 - بو د؛ غارهايى 1 كه كر فتنـد. مر دمانى كه تآنز

 مید يلـد نـ.
 انديشـيلد ند 4 اين بيـمارى ورا
 اسـت، وتdتنـها از كـد

 نا بود كنـند.




هييوزاريت بهآنان شيانت نكرده بود، ليكن هاميلكار اين دوششهر

 باخته بودند.









 نخو اهد كشـشت.


 ايسـتنـن.

 هـ"


 ايشان هر اس افتاد، وهانت افسسوس خورد نشده . بو2.
 .



ناراو الس در وفـادادى سـِاهيـان نوميديايـي خود دودل بود.
























 .". تخثش كرد.

 كليـا با,

r\&
(j


. (







 بربران، كهكينهجويانه بر فالانز دو آورده بودثنه درشـكاف آن فـنـورو
 بناهوها سـياه





 .ر.برات جلا ماتوآنان رابازيس كشاند. درجنا




 هزّدور تازاند.


 r8q


 .








 .



 ميان سـنتاگمهاى
 را تكر ارمى كرد ند، وهور كين بافششارموج جوم
-
 كؤم نفور به سـوى آنان شـتافتا








.
化.安 ور وا ز كارذ

 وز, بأ

 راهـهو





 ايك ز

خر طوم .
*-
 تا تیزى \#.. . .

 كا Uا
 سـعاهيان هز دور











 تماشثامى كردند .

 بدين ترفندمى كناشثـنـد تا كار تازيان نزد














 اTنگاه دستتهای بيسـلا
保 $+414$


 .IV. . .




 هياهوى فواوانبهسوى كارتاز روآور شـدند.




.
 خفته بود، ستار كان را مى نكر يست.
 فرداى آنروز، درهمان ساعت، آخلر وين كس ازهيان سروبازانى


 داده .بودنذ.



نداشثتـند، سر انجام

 rvr




 مى برد ند .







 درخششان پـدي میآوردند.


 .







 هنتجه سر نكو نش كرد.
 اندرو نـ اورا ليبرون میى كشيلد
(|) شده الست. - م. PVF

كششود وجندا دقيقه غرش ممتابى بر

和 ? T

- هزد تكريست، آز آنبا بأز كثشت.


## مهانو
















 ممسرى سالامبو باثشهريار نوميديا بود.
"此
 . 3 بن بنا

.
























 **مصصد هادر تانيت است. - م.

بهتر دركو شمت او فرو بر ند، بهمهم نشان هيدادند ويكـد






 . . بههمان تر تيب كه هنغام قر.


 شغاف زردرنكا


 قا







 بودند.

******)
Kedeschim
 (أز حواثثى هتن فرانسشه).







 تاباندو



 در تهايوان، درآنبـا كه كـاهنان
 كـاهنان در إيوانههاي فروردين جـا كو چهها, ستو نهايـى مهتد تاقلدها










 بهروى خو انجها



+itic

 IVr"a
 .






 خلت، كهدراو مىنكو يست، جهت نگاهسايش رأ دنبال كود. . هيكل، تراشـيله شثله يود؛ تازه كتموده بودند؛ ودراين دخمهة تاريك، مردى بهروى آسيتانٔ دو ايستاده بود. وى بالا خخم كرده، بـا آلا ناتهان از قفس آزادشان هى كنتد، ازآن سوران بيرون آملـ روشـنايی چششمانش

 رفت وبهز يور فروغى توان كُفت تلمـى





 ميان رفت. هزاران دست بهموا بوشد وديغر كسبي اورا نديلد.
**يالنهاي دزازعريى. - ب.
r






 ماو متورم مىشـد .
.





 افتاد.


 - *













准

\＆
促 ． ， ， （ ． ائن وعوغ يودإمنه، كار



 كيّير ند و در هوا خفه مى كنثند ．







 بهروى سسنگغرش فرو افتاد．
يكىトز











 صشأي كسانى
 بازإِكياهفرو ششان

 نگاهش به سالامبو افتاد.








 كسـى آنها










．ماتوسر نكونشـل وديـكّر ازجاي

度隹
 ى 1
竍
 ＂ٌr＂

 ثبثد اختر بيشتر در دويا فرو مىرفت وبا آخرين تهش ازنظر ناپيد شبد．
آنكاه ازخليجِكرفته تا لاغون و ازتنگهكرفته تا تا جا يكاه فانوس


 و اميدى بيكران دیّار تشـنج شـدهاست

 توشوانكار تاز نوشيد．





 نيروىخارقالعاده وغولTآسايیاست．－مث r $\wedge \Delta$

هر يشان فروهشتهاش برزمين كشيده شيد.

بـی_ــرد .

يايان

