$$
\begin{aligned}
& \text { كابر كا } \\
& \text { يادواشتْهاى پنجسساله } \\
& \text { () ترجمة بهمن فرزانه }
\end{aligned}
$$

يادداشتهاى ینجساله

كابريل كارسياماركز
يادداشتهاى پنجسالله
(ت) ترجمة بهن فرزانه

|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  | - هشر ثالث، |
|  | 1. jr rar |
| LSBN 978-964-380.715-3 |  |
|  |  |
| APr/py |  |

(elii)



فهرست

9
181.

11
شبّح جايزهُ نوبل
19
بار ديگر در باره شبح نوبل
rv
اند يشهخورانى بدون دير ديم
$\mu$
$r q$
40
داستانى مخوف برأى شب سال نو

01
1911

09
شعر، در دسترس اطفال
gr
99
بيمارى سياسى محمدلرضا نهلوى
علاج ترس از پرواز
vo
يكى روز يكشنبنُ شُكفتانگيز
11
سؤالى بدون جراب
Nr
اولين و آخرين توضيح برالى جريانى نامطبوع

| $9 \%$ | جه كسى حرفـهاهى زالنت كوكى را باور مىكنـ؟ |
| :---: | :---: |
| 99 | ماريا، محبربهُ دلْ من |
| 1.0 | الرواح سركردان |
| 111 |  |
| IIV | مصاحبه؟ |
| ITr | همينگّوى خصوصى من |
| $\|\Psi\|$ | اشبياح جادهها |
| Irv | دالستانِ داسِّانِ |
| IFY | دنبالنُ داستانِ دأستانِ |
| IFV | مشككلات بكـ نويسندهُ جوانِ |
| 10r |  |
| 109 | كركاكولا، يادشى بخلير |
| 190 | 19AY |
| 19V | اسبانبا: دلتنگي دلتنگى |
| Ivr | داستانهاى خـبابابنى |
| 1 V 9 | شليك به روى كاهاهام كرين |
| 1^0 | آن منِ ديگّ من |
| 191 | مزخرنات آنتونى كو |
| 19V | ماهى قرمز است |
| r.o |  |
| Yll |  |
| Yiv | تابستان در درم |
| Mrr | بيحاره آن هترجمان در نوب |
| rra | هيرى جوانانْ لونيّ بونوئل |

rio
YFI
YKV
ror
ras

Y\＆
rvi
rVV
rVQ
「人
rı9
190
r49
rir
Y． 9
Mis
MYI
rrv

שM
Mr
rys
HYV

داستانهايى كه هركز نتريتشام هوإيمايى زبباى خفته داستان بعدل از داستان همينگُوى در كوبا

ارنديراي معصوم و مادربزّزركت إيرنه بְايناس درهاى آمريكا نبايد نيـهـباز باشنـند، بابيد ورود

بر هر كسى ممنوع بشود
فيلمـنامهنويسان در نيمـه تاريكى
19人
توتفـ بيست ساعتهُ كراهام كرين در هاوانا بسيار خرب، باز هم در مورد ادبيات صحبت كنيم خاطرات بكى نغر معتاد به سبگارِ بازنشسته داستانهان كميشنده

سعادت اينكه نبايد صف بايستى براي ديكران خخاب مى بينم

انتخارات نسيان ويليام كولدينگ الز ديد همسايهمايش پاسترناك، بيست و دو سال بعد قصهدهايى براى كردكان 19AF رمان ححگونه نوشثي میى شود سـند مهلكى همه آن آرُرأتينى را دوست داشُتيند


شبح جايزء́ نوبل

هر سال در همين دوره، شببحى آرام و قرار از دست نويسندگان ميكيردي:






 اسرارآميز هينت داوران آكادمى سوئد مربوط مى شورد و بس و



.) (19.9 Samuel Beckett.$Y$ هم به فرانسـه . م

يادמاشتهالى بنج ساله
ir

شـده بود برندهُ جايزهُ نوبل شـده است، بسيار ختــــئين شلده و گغته بود: "اخخداوندا، هحه بلايیى بر سرم آمد!!
وابلو نرودا' در سال VAVI سهه روز قبل از آنكه خـبر در روزنـامهها چحاب شود، مطلم شله بود. آن هم به خاطر پيغام محرمانهاى أز سفارت سـئلد. با ايمن حالل شـب بعل گروهى از دوســتانتش را در بـاريس بـه شـام دعوت كرد. در آلن زمأن او سقير كشور شيلى در فرانسه بود و هبيحيك از

 باور نمىىكم.ل" و ختنده را سر داده بود. خند روز بعلد در رستوران شلوغ و يرسروصـانيـ در خيابان مونيارناس، گـفت هـنوز نـطت خــود را نــنوشته اسست. جهل و هشت سساعت بـعل بـايل در اسستكهلم جـايزه را دريـانت مىكرد. آن وقت ورقنهُ ليست غذاها را بشت و رو كرد و به همان آسانى كه
 زيبای تأجگذارىاش را نوشت. بين نويسندگان و مسنتقلان اليـن روايت رواج دارد كـه هـينـت قـضات


 نهايى میرسند و تصميـيشان تطعى مى شود. بنابر رواليتى ديُكر خورخـه لوئيس بورخسس أز همان هاه مـه 19V9 انتخاب شـه بـه بود ولى در ماه نوامبر


|نتخاب كرده بـودنل. بـا وجـود ايـنكه بـرندكان جــنـل بـخش ديگـر هــم آمريكايحى بودند.
واقعيت اين بود كه در تاريخ بيـيت و دوم سيتامبر ههان سال (يكى ماه قبل از رأى نهايحى بورخس عهلى انجام داده بود كه به هيسحو
 رفته و در نطقى افتضأح گُفنه برد: الاجناب ردبيس جههورو، مسـرفـ شـدن نزد

 برقرار میشـود؛ در قارهای كه سـراسر در هرج و مسرج و كــونيسـم غـرق


 حالا پس از خاتمه آن توبيخ بى انصافانه، بار ديگر در مسورد او صبحبـت
 حريف هاك سياسـى اوييـه، از ته دل آرزو محىكنيم عـاقبت او از نگـرانـى دورْأى شود خالاص شود.



 نويسندكى اسـت و دلايلش را هـم مـعصل ذكـر كـردهانــلـ. اســـم كـاملش وبليادهار سـوراجبراساد ناييل 'المـت, شیهل و هفت سال دارد. در هــمين
(Y ، F F 1410) Augusto Pinochet . 1 Y
 اهاللى جزاير كارانيب و به عقيده بسيارى از منتقدان بهترين نويسندهُ حالِ

 دادن آن بسيار تأخير كردهأند.
 بهحسابس ندى آورد. اين را در جلسهايى با دوستان مثـترك بـه او يـادآور شدم. لحظهأى گيج بر جاثى ماند و بعد خهرهٌ آرام أو با لبخند أز هـم كُنـوده

 خردش را نويسنده آمريكأى لاتين به حسـاب مسى آورد يـا نـه، او بـلـون
 افتتخار مىكنم حون در حال حاضر بهترين نويسندكان از اهالى آمريكاى لاتين هستنل، مثل خورخهه لونيس بورخس. با جند سالا قبل كه داشتيم با هـم در باره موضوعات مشختلف صصحبت مسكرديم به او كُفتم برايم بسيار
 نوبل نذادهاند.
 نخراهند داد. جون هرگز مـرا بـه عـنوان يكى نـويسندهُ جــدى، 'جــدى'، نمىكيرنذ. 1

 (1991.19.7) Grahan Greene . 1
2. Berkhani Sted

## شَّح جايزة نوبل

داشتته باشد. در آن زمان طبعأكسى تصور نمى كرد با كذشـت زمان، جنين
























اصلى در معادن آفريقاى جنوبى سرمايهُذارى شده اسـت. يمنى جايزه نوبل به خاطر خون برددهاى سياههوست به زنده ماندن ادامهه مسىدهد. أكادمى سونّل هرگز در اين موردد كلمهأى بر زبان نياورده و به ناسزأها و


 مى دانند تُلب ندارند.














 بوريس باسترناك' دادند، آلذ رأ رد كرد, مى ترسيد با با دربـانت آّن اججـازه

شبح جايزة́ نوبل

ندهند به كشور خرد بازگرَردد. با اين حال وقتى در سال 199ه، ميخائيل




 جماهير شوروى سرجئمه كرفته بودند. بسيارى از آنها نـا نيز از الز مـقامات


 به نظر نمى رسل جون عاقبت هــگى ها در ته دل قاهدهاهى والحد را دنبال مـ











$$
\text { Michail Solokof . } 1
$$

يادداشُتهالى بنج ساله
IA

سرد و آبجوى گرم) از ما تفاضا كرد ڤهوه را در كتابحخانهأش بحخوريم. مات
 باوركردنى نـود. بهترين و بدترين كتابسها. تقريباً تمام آَنهـا نيز تـوسط
 در ححال جان دادن يا در انتظار جايزه نوبل مرده بردنل؛ از آن شاعر اجازه
 بيش تر آنهها ير از لطفن و علاقه بودنل. بعضدى ها هم يـكـرامست بـه قـلبـ

 كرد، هر كسـى به نحوى مقلدهأى است.

بار ديگر در باره شبح نوبل

اغلب كُته مى شود بهترين نويسندگان هشُتاد سال اخير بدون آنكه جايزه





 إبدى است.
اما از ده نغر نويسندهالى كه وتنى تولستوى در فيّ حيد حيات بـود بـرنده

 شاعر فرانسوى سولى يرودمَ

. - . (1qY६. \A¢0) Rudyard Kipling . 1


كتابفروشى هاى كتابهاى ناياب. اگر هم نامش را در يكى دائرةالمعارن





 رياضيدان معرون. خدا بيا بيامرزدش.
 دريافت جايزهُ نوبل از جهان رفتند: هنرى جيهن جيمز در در سال






 دُمونترلان و طبعاً آندره مالرو.





 ( 1419 - IArY) Iose Echegaray .r

رابيندرانات تاكُور ' كـه آن هـمه بـى آخردى بـا اشـعلارش اشـكـ مـردم را



 اشتباه مهلك خرد شد (در مورد نويسندگان اسهانيولى زبان) و جايزه را به



 حذف كردن كافكا و يروست قابل دركى است. در سال IGIV جايزه: نوبل را به دو نويسندهُ ناشناس دادند كه فـقط در كشـورشان، دانــمارك، شُهرت دأشتند: كارل گيل روبٌ مجبور شـده بود از شغلل خود در يك شركت بيهـه دست بكئد و هفت


 همت كرد و دو رمان بىنظير او را به هابپ رساند: فصر و مـحاكــمه. در
 تا ده سال بعلد يعنى تا آخخر عمر، باور نـىیكرد.


ادبيات 191r. - م.

| 2. Knut Hamson | 3. Jacinto Benavete |
| :--- | :--- |
| 4. Karl Giellrup | 5. Henrik Yontoppidan |

شـده باشـد از جههان رفت. در سال 919 ا اولين جلد اثر عظيمش از طرف ناشُران بسيارى از جمله نئر معروف گاليهار رد شده بود. آن هم به خاطر
 سال IAFV جايزهُ نوبل را دريانت كرد. بعد اثر به خرج خود نويسنده به جابِ رسيلد. سبس در سال 1919 دومين جلد، يعنى: در سـايه دخـتران نوجوان ثشكوفا به جابٌ رسيد و موفتّ شُد گنكور، مهـمترين جايزهُ ادبـي فرانسه، را به دست آورد. البثه بايل اذعان كرد كه نقط قدرت الهي قادر بود

 صورت كامل به جابپ رسيل.






 متولد لهستان بـود: ولاديسـلاو ريـمونت

 آيساك ب. سينگر

「. 4. Isaac B. Singer

برخلاف كافكا و يروست، كنراد در زمان حيات به شهر ت رسيده برد. شانزده رمان و تعداد بى شـمارى داستان كوتاه به جاپٍ رسانده بود كه اكثن آنها بسيار خـوب بسودند. يكـى از مشــهـورنرين نـويسندگان عـهـد خـود بهشمار مىىرنت و حتى لقب (اسِر") انگلستان را نيز رد كرده بود. در شصت
 در افتتار جهان را ترك كنى.
هارى كورى در سال 19 ب به اتفاق شوهرش برایى فيزيكى برندهُ نربل


 گرفت و در ســال $199 Y$ نـيز بـرندهُ نـويل صـلح شــلـ، آيـنـتـتاين دو بـار


 الكتريكى" به او دادند.
 شده أست، بسيارى از اوقات خود را به خطر انداخته و مرتكب اشـتباه شده است. نوبل را برای آثار يكى عـمر و فتقط يكـبـار مـى دهنـلـ و فكـر مى كنند كسى كه در يكـ علم نابغه است قادر نيست در علمههاكى ديگر، از از جمله اذبيات خوب باشـد. تنها عمل ضـلـ و تقيض آنها (كه شايد ديعـر

 ماه قبل از جايزه شاعر نوت كرده بود و عجيبتر اينكه خود او در سال

1. Erik Axel Karlfeldt.




















 سالكى بوده امست، در نتيجه بسيار مـنطقى است كـه آلن نـويسندكان در
.

بار ديكر در بارهُ شبح نوبل

حلود هفت سال يس از آن از جهان بروثذ. البـته خـلاف آن نـيز وجـود دأشته است. روديارد كيلينگا جوانترين آلنها، در جـهل و دو سـالكُى برنده ثوبل شد و در هغتاد و شسش سالگى از جهان رفت. سينكلر لونيس
 دركذشت. همانطور هم خانم هرل باك









 مثال، يكى استثنايیى است. جون جهار مـال بعد از نـوبل از جـهان رفت. وينستون هرجيل در هغتاد و نه سالكى جايزه را ربود و با وجـود ايـنكه


 هثـت مالگىى. عجيبترين وتايع دور از هر گونه حسابس و متطت در مورد دو نويسنله

1. Sinclair Lewis
2. Pearl S Buck


بيش آمد كه در سال 1999 هر دو با هم جايزه كرفتندي: شـامونل آكَنان'و






 19V.





 باورنكردنى اين است كه شنش ماه بس از ادادي اين جمله از جها 14A. نهم اكتبر

## اند يشه خوانى بلون سيم






 جوابش نكاهى بود بر از دلسرزى و شفقتّ.






 است و نمى خراستند گرد بودنش را قبول كنند. آگر اشتباه نكنم دوست

يادداشتهاى بنج شاله




















 ذهن" در كجاى مغز بشر متخفى استي



انديشـهوانى بدون سيهم
rq

كالبورنيا وحشتزده ديد ناگهان تمام ينجرههای خانه پحهارتاق باز شدند.
 هعروف تورنتن وايللر' 'جهلهاى را بـه زول ســزار نسـبـت دأد كـه نـه در



 خوابيها را تعبير مىكرد، هميششه مـملو از اين گردبادهاى انسانهاى بوده

 هـم هستند حس مىكنند افكار هر كدام به افكار ديعرى سرايت میىكنل. ساللهای سال قبل در طول كرانه هاى كارائيب با طبيبى آشـنا شـدم كـه بـا بـا





 را به دست نمى آورد تا با زيردريايیى هاى اتتـى در زير يخها

 بردند تا بتوانتد با هم ارتباطى هغزى برترار كنتد. بليهى است كه نـيـيجه
 Slutarch . Y


يادداشتهای بنّج ساله
$\quad$.
 و راه مشحضصى براى برقرارىانُ وجود ندارد. گويىى با سير از خحود دفاع
 زمان وقوع خود آشكار مى شّسوند! و الگُ غير از أين بود أز همان ابتدا بـا شـكست روبرو مى شل. با اعتقادى راسغ +در ايـن مـوارد صـحبت مسىكنم، جـون مـادربزرگ مادرىام در علم ييشگُويى مهارت تام داشت. در عـمرم هـرگز كهــى را مانند او نديدم. از آن كاتوليكىهاى سحخت مذهبى بود كه ديگُر نظيرشان

 بى همتا. به خاطر مى آورم كه در آشَزخانه وسيع خانهُ ما در آراكاتاكا به علامات مرموز روى نانهايى خهيره مى شـد كه از تنور بيرون همىكشيلد. يكىبار روى خمير نان، شُهاره: 9 ها دا ديلده بود. دنيا را زبر و رو كرد تا


 9ه بود. بلربزرگ هن هفله فرزند داشت كه در آن زمانه آنها را (اطبيعى")


 صبحانه با يك يكشُان حرن محىزدا از سالامتيشان جويا مى شُد و اينكه كار و بارشان هطور استع؟ انگار داشت مكاتبهاى مرموز و در آنِ واحد را انجام مى دأد. زهانى بود كه در لحـظاتى بسـيار نـامناسب يشّت سـر هــم

تلكُراف مىرسيد و مثل گردبادى وحشتانگگيز خانه رادر خود مىگرفت.

 معصومى بازشان كند, درست مــنل ايـنكه (اهـعصوهيت)" قــرت داشت اخبار بد را به اخبار خوش تبديل بكند.



 تلكراف را باز كنند، حوت همراه برودنسيا ايگووآران آملده بـود. بـرحسبـ
 رنگُارنگ داشت و يك دسته گل بسيار بزرگ در دست و مطمـُن از اينكه

 بختآزمايى برنده نشد. كور شـده بود و هـنان عقلشُ رالاز دست داده برد
 برايش توضيح دأده بوديم گُويندهُ راديو در خانهُ ما نيست، تا تا وقتى راديو

 ابليسـانه صـلاى كسى از شهرى دوردست به كوش برسـ.

19人 •بيست ر ینجـم نرامبر



## ن،، دلتنگى با سابق فرتى نكردها است'






 نمى شـوند.
برای جهل و هشُت ساعت در تمام جهان صحبت يكان






[^0]يادداشتشهال بئج ساله

پسر كوجكـتر خود سن از دخترى همسن و سال خودش چرسيده بود هرا جان لنون را كتـتهاند؟ دخترك هم انگار بيرزنى هئتادساله باشـد در جواب كفته بود: (اهحون آخر زمان است.لي



 مكزيك به دتت براى اولين بار به يكى از تصنيف ها ها
 در خانهُ ما كه بسهيار كوجِك بود و فقّط براى نشُستن جا داشت فـقط دو


 كثيد كه نام بهترين موسيقيدانها هميسُه با حرف دوم الفبا شروع شده





 موسيقيدان بديمن است. برهكس مى خواستمتم بيتل ها را در آلن فـهرست

TMue Beatles . 1 P - . Claud Debussy . .
 . Hector Berlioz .f

بگنجانم. اميليو گارسيا ريرا' كه با من موافق بود و منتقد سينمايى بسيار بزّرگى است با استعدادى مافوقالطبيعه، به خصيوص يس از دومين ليوان مشُروب، در همان روزها به من گفت: (اهميشيه با نوعى ترس و وحشت به
 ياد خراهم سیرد.







 مىىرسد با نور سعادت روشن شـدهاند. با ححيرت جوانى خـود را، وقتى






 خاطرش مى آوريم. امروز بعدازظهر در مقابل ينجرهاى غـممانگــيز كـه در يشـت آن بـرف

 مى رسد جهان از بدو تولد من همييشه يكسان بوده است؛ تا مـوقعى كـه
 شد. مردها موهاى سر و ريش خود را بلند كردند. زنها يـاد كـرنتند بـه نحوى طبيعى لباس از تتن درآورند. طرز لباس پوشيرد

 و فرزندان تفيير كرده بود. آغاز تفاهمى بود كه بـراى قـرنها ونا غــيرممكن بهنظر رسيله بود.
 جهان متفاوتى را به ما عرضه داشت؛ جهانى مملو از تصاوبر بسيار زيبا.
 بر جاى مىىماند كه از كاغذ روزنامه درست شئده و كراواتى از آينه به خود بسته اسـت، در تصنيف االثلونور ريگبى" دخترى تنها بر جاى میى ماند كه






 سوررناليست بوده اسست. حرفـهانيى كه نادانان بسيار بر زبان مى آورند؛ مثل كسانى كه نمىتوانستنـل كافُكا بخوانند و دركش كننذ. بسيارى عقيده

نه، دلتتكى با سابق فرقى نكرده است
r $V$


 كه فرزندانبان سوارش هستند.
19^، شانزدمم دسامبر

اين كريسمسهاى شوم
ديگر هـِجكس موقع كريسمس به ياد خداوند نمـيأنتل. شييورها نواخـتـنـ


 بعد سخت قناهت ميكنند تا بولى راكه خري












يادداشتههانى بنج ساله
$p$.

بدتر از همه اينكه أين كريسهس هاى شـوم در آمريكاى لالين فرهنگى


 سفاللى كاوميش: بزركّتر بود. خانه هايى كه روى تیهها كرد هـم جهــر شله بودنل، از حضرت هرئم بزرگُتر بودنل. كسـى هـم به تناقض زمانى اهميتى نمى داد. در منظرهُ بيتلحم قطارى كو جكـ وجود دانُت و يكى مـرغابیى

 راهنمايى ميكرد. بعلد هـم ستارها از كاغذ اكليلى در آن بالا مىكناشمتند



 بودنذ. فريب از زهانى آغاز شد كه شُايع شده بود هدايا و اسباببازىها را آن سـه سلطلان نمى آورند (در السـانيا جــنين صـتيلداى دارنــد) خــود عـيسى مسيّ كو شولو اسبابببازیها را مى آورد. وتتى بحه بوديم زودتر از موعد روانه بسترمـان مىىردند تا به اين شكل اسباببازیها زودتر بـرسنلـ از
 به هرحالل من حلود ينج سال داشثتم كه يك نفر از خانواده تصميـم كرفت موقع اكگاه شـلن من از حقيقت فرارسيلده أسـت. هقفر مأيوس شـدم. نه تنها ا. به (:كدركجى) حلقب بود. - م.

فكر مىكردم واقماً خود عيسى مسيح آن هدايا را میى آورد، بلكه مايل بودم








 هم نابود ساخته است. عيسى مسيح خلع شده استا است، جانى او را را بابانونل














هجدهم رواج كرفت، طبعاً با درخت كاج و اسباببازىها، وكم و بيش در
 خودش را به آمريكا رساند. آنها هم آن را به آمريكاى لاتين سوق دادند؛



 زشتى است كه به همراه خود آوردهاند: كارت پستالنهاى زشت تبريكـ،
 در خانهها مى گذارند، تصنيف هاييى كه كويى خاص ابلهها و كسانى اسـت كه عقب افتاده و عقل خــود را از دست دادهانـــــ و از انگـليسسى تـرجـهـه شلدهاند. و جندين و حند مزخرف و هجر ديگر. چطلور بئر هونت شـلده اسست برق اخختراع كند؟ آيا ايِنها هم بشـرند بدترين جشُّن سال است. شبى جهنمى كه بحهه ها نمى توانيند بخخوابـد
 عوضى در اتاق ديگرى را باز مىكنند يا زن ديگرى را با زن خود عوضى




 نمىكند، اظهار علاقه به دخترعمو ايزابل كه پانزده سال است بيوه شده
 به كسى نشانس بلدهد. جشن و سرود و شادى از از دوى تظاهر. مهربانى از

روى ترحم. هديه مى دهند جون امرى است اجبارى و انـجام وظليفه يـا اشكى ربختن در هـلأ عام بدون تـوضيح دأدن. فـرصت مسناسبى است تـا مشروبات مانده از كريسمسس سالل قبل را به خورد مــلدعوين داد. ليكــرد نعناع، ليكور كأكائو، شرالب موز. اغغلب هم بشـّن و سـرور با تـيرانــدازى
 هعتقد مى شوند كه هيسى مسيح در بيتلْحم متولُلد نشله است، در آمريكا به دنيا آملده است.

1910بيست و خهارم دسامبر

## داستانی مخخوف براي شب سال نو'

كمى به ظهر مانده بود كه به سُهر آرتزو










 نداريمّ، به خصوص در روز روشُن، يس به خرافاتِ از سر ساددلوححى او


خنديلديم، ولى بجهها خبلى خوشحال بودند كه عـاقبت مـىتوانـند يكـ














 ميگل اوترو سيلوا در طرل ناهار مدام درد در بارهُ لودوويكو صصحبت كرد.


. 1
(lOVt - 1011 ) Giorgio Vasari . . . - -
. - - Giulio Secondo . $F$
 6. Ludovico

داستانى مخوف براى شب سال نو
PV

با خخثجر به قتل رمانله بود كه لحطظهأى يبيُ با أو در آن عشَقبازى كرده بود. بعد هم سـگهای هار خودش را بـه جـان خـوذش انـدالخـته بـود و
 هر شبب بعد از نيمهـشب شُبح لودووبكو در ظلمت تصر به راه مى انتد و سعى دارد لهظهاى در برزخ هشت خـود آرام بگـيرد. بـههرحـال در روز روشن با شـكم بر و قلبى شاد آن مسيُله شوخحى به نظر مى رسيلد و بس؛ مثّل تمام شـو خحى هأى ميگل اوترو سيـلوا برای سرگُم كردن ميههانانس.

 مختلف در طول ثرنها، تعمير شلده و تغيير شـكل يانته بود. ميگل اوترو
 ملرن ماختته بود و كفش را با مرمر فرش كرده بود. حمام مسونا و وسايل


 راكيّي مىكند هزارتوهایى زمان است و بس. طبقهُ دوم دسـتنحخورده مانْله بود. طى قرنها از آن طـبقه بـيشُ وتر از جاههاى ديگر تصر أستفاده شـده بود ولى اكنون نقط تعداد بـى شمارى اتاقت
 ههانطور به حال خود رها شـله بود. فقط يكـ اتاق بود كـه زمــان در آن سهرى نـئده بود: اتـاق خـوابِ لودووبكـو. لحـظهأى بـود بس جــادويى. تختخخوابش دور تا دور هرده داشـت, بردههايیى زردوزى شـده و روتختىى أى
 ديوارى هم سسر جاكى خودئى بود با خاكسترهايى سرد و تطعه هيزمى كه




















هم جرئت نكرديم مخالفت كنيم.

 همانطر كه داشتتيم به خراب نرو میرفتيم، صداى زنگى ساعت ديوارى

[^1]دالستانى مـخوفـ براى شب سال نو
49


 شدم. هوا آنتابىى بود. مرسلدس كنارم در دريـاى دـعصـو مانهاى غـوطهور

 میكئيل متر جه شلم در اتاقى نيستيم كه شب قبل در آن به خخوابـ رفته بوديمّ، بلكه در اتاق خخواب لودووبكو بوديم. در بستر خونآلكود او خفته


191، سسى'ام دسامبر

بيستت و پنج ميليون كيلوهتر مربع، بدون حتى يك گل

يازده سـال قبل وقتى نيل آرمسترانگُ' بر كـره مــاه نـرود آمــد و كــرينده


 داد زد: (ابرای اولين بار؟ عجب مزخرفيفى!)
 عادت داشُت هر شب در فضاى لايتناهى تلويزيونى يرواز كند، خبر فرود

 دانستيم تعطيلات تابستانى خرد را دا در جزيره هانتهلريا
 به فكر ماه بييندازد.

Neil Armstrong . كـانــتـ. - م.
2. Pantelleria

يادداشستهأى ينّج ساله
$\Delta{ }^{\prime}$
 مى آورم. آن درباى بیحركت، خانهأى كه با آهك تا پِله ها سفيل شلده بود
 دريايحى آْريقا به چشـم محى خورد. با نرورفتن در ثرناى اطرأِّ به خوابِ


 رويش به سنگُ تبديل شـده بود و در ته آلن هنوز اثرى از شراب زـر زمانهُ خود باقى مانده بود. در نهرى شنا كرده بوديم كه لز رويش بحار بلنـل مى شـلـد و

 مناظر جزّيره. وللى هياده شــن آّرمسترانگّ بر كره ماه مـنرورترم كرد كه از

 انديشيدهاند از آن زمان به بمد دو ماه و جود دارد؛ يكى سيـاره ماه كه بدون شـك ارزش علمى زـادى دارد و كو جحكترين نشانهأى از شاعرانه بودن در آن نيست و ماه ديگُ همان ماه هميششگى خودمان است كه بيوسته آن را در آسمهان مىيينيهم. آن ماه واحدى كه بئسر را به گرگ تبلـيل مىكنـد. آن ماه
 هرگّز باكى كسى به رويش نتخواهـ رسيلد.
 اينكه بس از مسغرهاي متعلد عاقبت به اين نتيجه رسيلدهاند كه لااقل در اين قســت بسيار كو جك كيتى، ا(زندكى "آنطور كه ما تعبيرش مسىكيم وجود ندارد. دور دو سيارهُ ديگُر هم كه ييش از بقيه به خورثيد نزديكند

بيست و بنج ميليون كيلومتر مربع، بدون حتى يكـل
$\Delta \Delta$

از همـان إبتدا خطط كشيدهاند. دو ســياره: كـداخخته از مـراد هـلذاب، بـلون هيتحگونه ارزش تجارى. كاناللهاى مريخ هم كه خيال میىردند در آنهـا آب وجود دأرد، مأيوسكننده از آب درآمدنل. مثترى كه سيصـد و هفلده
 درجه زير صفر. بس از كثنف كيوان، فقط اورانوس، نبتون و تـلوتون باقى

 بگردند.
خاصيت علمى اين كنسفيات ححندان مفهومى ندارد. آنهـه بسيـار واضح است اين اسست كه در آن بالْا كسى وجود ندارد. بشّرى زيست نسمى كند. آنجا يكـ شـبـ تطبى السـت، ييست و هنج ميليون كيلومتر هربع، مـملو از

 هزار سال طول مىكشنلد. در آن بالا حتى يك گل هـم وجود نلارد. حتى يك گل سرخ عادى مثل اين گـل سـرخ روى مـيز تـحرير مـن؛ كــلى كـه

نـى دانلد معرف زيباترين هديلدهُ تهام كيتى اسـت. خورخه لوئيس بورخس در مقلمهُ خود براى كتاب الخبار مريخخى الثر برادبرى'، مسىگويد نـويسندهأى از اهـالى سـوريهن بـاستانى آورده السـت كسانى كه در كره ماه زنلگى میىكنلف، بلل بودهانل حصيرهاى فلزى ببافنـ
 هم مشـكوك ولى بههرحال به تحوى توخيح میىدهل كسـانى كه در قـرن
 سيارأت چه عقايدى داشتهانل. با ترقى هاى علمى هـى بينى كه آن عـقايد






 وحشتانگگيز نبو دهاند.


















## بيست و ينج ميليون كيلومتر مربع، بلدن حتى يكـكّل $\Delta V$

 جهان ديگر وجود دارد و ميكروبها در جهان ما وجود دارند و بس.
 اعتقادى ندأرد، بدتر از اين را گُته است: الاكرهُ ارض دوز اسخ ساير سيارات گيتى است."
بيستم رُّأوية 1911

## شعر، در دسترس اطفال











 برهكس، منظر ر خاصى نداثتـه است







 كتاب در نظر كرنته بوذدم و در آخرين لحظه عوض


















[^2]









 واقعاُ دهان باز كرده و حرف زد زده است. فقط حيف كه كسى موفق نشـلده برد


 باور مى كنم كه آذ فاضل ويلريرایى، دون كينـوت سروانتسى، همانطور كه او در جنون خود فرض مىكرد، واقعاً از بلور ساخته شده بود. همانطور
 گارگانتو 「「 دوى كليساهاى جامع شهر یاريس ادرار مىكرده است. حـتى
 بـى خبر هستيم صرفأَبه خاطر تدريس غلط دبيران ادبيات أست.


(Francois Rabelais) Gargantua , Y


يادداشتّهأى رينج ساله
or

 وادارشان مىكند آن همه مزخرفـ بـر زيـان بـياورتن, يكـى از مـعلمههاى
 آموخت. دختركى بود بسيار زيبا و فهميلذه كه ادمايى هـم نداششت، بسيار

 جائ محى ماننل. با همين ستنايش دبير ادبيات خود را در دبيرستأن به يـاد هى آورم. مردى فروتن و دحتاط كه ما را در هزارتوهاكى كتابسهاى خوبن راهنهايى مىكرد بـدون آنكـه بـيهوده تـجزيه و تـحليلئمان كـنـ. آلن نـوع تلريس به ما، شاكر دان او، اجازه مى داد به شيوه خـو
 خواندن. هر شيوه: ديگُرى فقط باهث وحشت شاگر وان مى شـود. عقيلده كن كه أين جا در دنتر خود نثــــتهام جنين اسـت.

19A1 بيست و هفنم زُانريد

## بيمارى سياسى مححملرضا يهلوى

















پز شكان مكزيكى به اين نتيجه مىرسسند كه تب، تب خاص مالارياست؛




 متخصص آمريكايى نزيش بفرستد. همانطور كه روزنامهنگأرى بـه نـام ماركَ بلوم در محجلهُ علم و دانتس نوشته است،، راكفلر دكتر بنزأمين كين را

 تدريس مىكرد. از همان ديدار اوليه دكتر كين بـه ايـن نـتـيجه رمسـيد كـه يز شكان مكزيكى مالاريا رأ با مرض ديترى اشتباه كرفته|نل. در آزمايشي

 خاطرنشان كرده برد آن عمل را فقط مى شود در بيمارستان نيويورك انجام داد. به همين. دليل هم بود كه راكثلر و كيسينخجر تقاضا كردنل براى ورود



 دانُستند و بيمار ستان هم بسيار مجهز بود. از جانبى هـم دكتر ايون دانستين؛




بيمارى سياسى محملرضا يهلوى

























بههرحال پِس از دو ماه مسالجه و تقويت شديل، دوازدهد كـيلو بـه وزن او او
























بيمارى سياسى محمدرضا برهلوى
qV
 شـه از عمـل جراححى جلوگيرى كنند تا شـاه را مـجبور كـنـند بـه آمـريكا

بازگردد. در واقع موفق هم شـدند تا از عمل جراحى جلوگيرى كنند.



 آخرين روزهاى قمر نفط يكى كتاب خخر انده بود: ستوط تخت طاووس انثر وبليام فوربس. كه در واقع زندگينامن شاه هى آملـند نقط همان نز شكان خصـوصىاشّ بودنل. . به هـمه هـم دستور داده

 میىرديم." در روز YY ماه مارس، شـاه برخالان ميل كارتر، و ظـاهراً بـا

 حقق الزحمهُ بزشكان را ندادند و طبعاً اجرت نگهبانانى راكه محافظت از
 بيكى، در مصر آن عمـل جراححى را انجام داد و كيسة صفرأى شاه را الز ميان برداشت.

جهارم فورئ 1911

علاج ترس از ترواز













 را الز دست داده بودند جون هنريسشهها جور ديگرى بـازى مـى كردند و و

ماجرا منطقّ خود را از دست مىداد. به همين دليل فيلمى كه در هواييما تمائـا مىكنى، بسيار به نلدرت ممكن اسـت فيلم خوبى بـاشلـ. البته هـر
 اججبار آن را ججور ديگرىى تصور مىكنيم و همين مسئله باعث مى شود از ترس برواز كاسته شود و بهتر تحملش مىكنيهم.
 چجند شبـ تمام تبل از بِرواز، از ترس مونق نمى شود به خوابس نروبروده ولى ترس أو يكمرتبه از بين مىروده وقتى دِر دستشويحى هـوايـيما را بــه




 دست نــمىدهد؛ بـرعكس در دسـتشويـى هاى قـطارها، احسـاس آز آزادى
 مى شد اين بود كه از سوراخ توالت، ريل ها را تهاشا كنم. به كسانى كه بين









علاج ترس از يرواز


 جانت را به خطر يبيندازد.




















 سههغين غرق مىشود. يكى نفر را ديدم كـه در سـفر شــبانه طـولانى از


 خط ديگر، صفتحهأى بعل از صفتحهُ ديگر. فقط در موتع صبحانه، آه كسيّيل

 هيجِجيز بهتر از كتاب خواندلدن نيست. بيست سال است هدام بام با يكـ جلد هادام بووارى سـوار هوإييها مى سُود. هميينـه هم همان جلد است كه ديگر
 آن را مى خواند هون اوتقاد دارد كتاب خوانلـن تنها علاج ترس و بیيروزى بر مرگ است.

 هميشه يكى ضبط صوت همهراه برمى دارم. هوسيقى هو إيهما اثر معكوس

 موسيقى بويى نبردهأنل. به سادگى تطعاتى را انتخاب مى كنند كه به آسمان

 سنفونى هاى هلف جويدن حيوانات بِتأندار و عـلفتخوار.! لــن بـراء

[^3]V

تروازهاى خودم موسيقى خاصىى دارم. آن را بنابر مسافت و طــول سـفر





 كئف كرده بود: هربار كه اهكان آن بيش آملم، در هوإييما تـن بـه عشيـت

سبردن.
بيست :

## يكـ روز يكشنبئ شگفتانگيز



 نظر انو يكى از زيباترين شهر هاي











يادداشـتها
Vf

ندارد.") در واقع انتظلار داشت برفهاى آن طرف ديگُ, جهان را يشت سمر
 شـغفنى هاي كارايُيب يافتّه بود. شگفتى از خود فرودكّاه آغاز شلهه بود. قبل از اينكه يـادآورى كــنـ، هرگز تو جه نكرده بودم كه درهاى ورودى و خروجیى يك شـكل هستنـل.
 مسافرانى خارج می شوند كه بايلد سبوار هوإيهما بشرند. و روى در ديگر

 مصحيحنل جون از هر دوى آنها مسافران خارج مى شوند. در ضمن يك
 كه قرار الست وارد شـوند بلكّه براي انتظار مسافرانى الست كه بايل سـوار


 درها الستفاده نمىكند. هسافران پروازهاى دانخلى از هيَعِيك از آن درهـا





 در كارتاخنا بيش از همه دلم براى بنلـر كوجك خـليج تنگ مسى شود؛ جايیىه نا جندى قبل، بازار روز برقرار بود و بر بود از سروصدا و رنـگ.

يكـ روز يكشنبه شكفتانكّيز
VY

جنان پرسروصفا و شـلوغ كه نظير ش راكمتر در كارائيب ديلهام. شـبـها هـم بهترين جايیى برد كه در آن مسـتهـها و دوزنــامهنگار ها مسى توانتــتـنـل

 هى
 باتيروس. اين شهر آخخر حتى دريا هـم نلاششدت تأ بندرى داشُسته باششل. آن
 ستارگان در آنجا مى نتسستى تا وراجحى كنى، جايحىكه آشْبزهاى مننحرف





روزنامهُ روز بعل را مىنوشتيم.
دوسـت ناشر من آن محل رابه خوبى به خاطر مى آورد خون تو توصيفـ

 را هم نابود كرددهاند. بل جاى آنها دارند ساختهداننى مىسازند كه با زيبايى شـهر مـغايرت فـراوأنـى دارد. زشتـتتـرين سـاختهان عمالم است: مـركز

 برخوأهل داشـت كه هفـت برابر رقهى المست كه شهردارى در نـظر كــرفته بوده اسست. دوست من كه اهلم كاثالونياى اسهـانياست و با با اعداد آشستايحى

 جومبوى ضظيم احتياج دارند تا خردشان را به شهر بر بان انـلد و لااقل يك


 فقط همان ماشيـنهاى آلنها كافى است تا ترافيكى را بند بياورد.

 مراكز سرمايهگزارى خود در تماس باشند، ولى مركز تلفن شهر كارتاخنا
 داششت چون از طريق بنجره حرفىها را بهتر مى شنوى تا از طريق گوشى
 سه هزار شركت كننده باشُنل سىى و دو سال و قت لازم استـ. قـلـ از از اينكه دوست من اين حسابهها را بكند، يكـ هيئت متخخصص بينالملللى اغلام
 بسيار ذى نــنع بـودند، از ساختمان احتياج مبرم دارد، تا بتوانند هر سالل ملكةُ زيباييى انتخاب كنـند دوست من كه از آن همه يأس افسانهأى سخت دلگير شلده بوده براى







يكـ روز يكشنبهُ شكفتانكيز

## ทq

مىرود. خيال دارد سفرى همم به جنگّل آمازون بكند و به هيجِوجه مو فـق نثـدهايم منصرفئ كنيم. مأدرم هم تمام عمر به امور خانه رسيله
 دست مى شويد . دوسـت من از او ثرسيل كسى را ندارد تا به او كمكـ كند و مادرم با هـان لحن: هميئشُى اشُ گفت: (ادوتا منشّى دارم.|" دوستم برسيد خند وقت است كه دو منشى دارد؟ مادرم جواب داد: (إيانز ده روز.") راز پدر و مادر من در اين است كه هرگز به سن و سال نكر نكرددهاند. تچندى قبل یدرم سهامى خريد كه سـودش را در سـال دوهـزار دريـافت
 كرد كه جرا عقل خود را از دست داده است و يلدرم هــم بـه خــونسردى

 همانطور كه داشتيم حرف میزدديم يكى أز نوههاى والدين مـن كـه دختركى اسـت آمل و تعريف كرد شب قبل دوتا شـده بوده استا به مـن





 شـد از اندازهاش در نجارى كوجحكتر است. گفت: الابه خاطر اين اسست كه
 برداشت و با هم مـقايسه كـرد. يكـى از آنهـا يكـ ســانتيمتر كـوتانتر از

ديگرى بود. خواهر ديگر داشُت با بيانو سونات شهارة́ بــتج مـايدن' را مى نواختت. به او تذكر دادم كه خيلى با عجله مى دزنلد به نحوى كه رتصى





 باشـ. بسيار خوشحالل وارد شد و بازوانش را از هم گشم



 نكردهام تا باحث حيرت او بشــوم. آرى، تـــام جـزييات آن روز يكشــنبنه

شگفتانگيز.
دهم بارس 1911

[^4]
## سؤاللى بدون جواب

آقاى هانس كنوسيه، يكى از خوانندكان آلمانى آثثار من، برايم يادداشست زير را فرستاده است:






هندهم مارس 1911

## اولين و آخرين توضيح براى جريانى نامطبوع

نا آنجاكه به خاطر مى آورم هركز از تجليل هاى مكتوب تشا تشكر نكردمامام.



 مدتهاست ديگر از خودم دفاع نمىكنم. حوصيلنُ جواب








 تعيين كنند.


















 است كه تجطور مونق شدهام دوستان





اولين و آخرين توضبح براى جريانى نامطبيع
入 $\downarrow$

 تقريباً به تمام كئورهای جهان سفر كردهام. يكـبـار هـم بـليس فـرانسـهـ دستگيرم كرد و به صورتم تف انداخخت جون بـا شـورشُ طلبى از اهـالى


 غذاييى را به دهان كذاشُتهام. ستى در بسترى خحوابيلهام كه متعلق به شـاه

 فروتنانه يكى از شانزده فرزنل يك تلگرافنجى در شـهر آراكاتاكا بودهام و بس. از همين صهداقت نسبـت به اصـل و نسب خـودم تمام حيز هاي ديگّ
 سياسی/م.
 هر قرضى را ادا كرد. بايد هر دعوتحى را با دعوت ديگر يـاسخ گـفت. بــه

 بوده استت. ساليان سال بيشُ وقتى منتقل سينمايى بودمه با وبجودِ داشتن كارت شـناسايحى مطبوعاتى، هميــهـ بول بـليت وروديـه را مسىيرداخــــم. هرگز سفرى را قَبول نمى كنم كه كسى متارجش را به عهده كرفته باشد. هفتنه پيـش هم با وجـود اصـرار و ســماجـت آن خـانم مسحترمه ســفير مكزيك در كلمبيا، بول بليت سفر به مكزيكـ را از جيب خودم هرداختم. هند روز قبل از آن يِكى از دوستانم كه هـيـيتشه آماده بـه خـــهمت امـت،

يادداشتههاى ينج ساله

بدون آنكه با من مشُورت كرده باشد، از شهردار بوگرتا' تقاضا كرده بود
 ساعات صرفهجويى درست با ساعات كار من هصادف می شـود. اتاق دفتنر هن آفنابگير نيست، نور طبيعى نــارد و مـاشين تـحريرم هــم الكــتريكى


 داده است و مىبايستى همان جواب را مىىداد.


 عاليجنأبهاى سرور بنده، رؤساى ناجیز و حقير دولث، نخير، ايـنطور



 از يكـ ميليون نسخه به فروش رسيلدهاند. تهمت دوم؛ اينكه كلهبيا را ترك كرده بودم تا صرفاً از اغتبار جههانى آن آن
 مربوط است؛ به خاطر حقارتى كه دولت او از كشّور در نظر ساير كشور ها
 اسست، جون براى انكارش دو دليل قانعكننده دارم. اولين دليل بسيار ساده اسـت. دلم هى خراهد خـى خوانندكّان اين را به دقت

،، باينخت كلمبيا. - م.

اولين و أخرين توضيح برالى جريانى نامطبق
NV

بخوانند جون مسـكـن است بـرايشـان بسـيار جـالب بـاشـد. مـن در تــمام




 سى سال زندگى سرگردان مقاومت كردهام. هـر بـار هــم كـه خــواسـتهام





 داشته باشد به تصادن روزگار بستگّى دارد. من اين افتخار را دارم كه بيشّ

 رييس جمهورها؛ يك به يكـ آنها. در نتيجه اكر اين تصميم الجبارى آ مـن
 باطلش كردهام.
در واقع، دولت مرا در مورد اين دو تهمت ســر بـال قـرار دأده است




دأخلى كتُور بسيار وخيم است. هنگامى كه شاعر معروف لونُيس ويداس را دستگير كردند زنرال كاماحو گفته بود: (ادر اينجا شـعر ارزشیى ندارد.ه٪ رياست انجحمن شُهر توليما به خبرنگارانان و تمام عالم خبر داد ده روز تمام در جستجوى من بود، حون خيال مىكردند بار با مقامات مهم


 هر گونه رابطهاى را با آن كتُور تُطع كند. ولى تحيز ديگرى نيز كه بـاعث تشويش شـده بود اين بود كه روز خهارشنبـة كذشته وقتى من و هــمسرم شـش ساعت مى شلد كه در سفارتخانه مكزيك در در بـوكوتا بـوديم، دولت



 جريان خبر نذأرد. اين يعنى هشـت سـاعت بـعل هـنوز خـبرى بـه دسـت
 تكذيب كرد.


 يك نفر به من كفته بود: |اهيج سـازمانى بهتر از رفاقت نــمـىتوانـلـ جـاى

 رياست جمهررى، يكى از مقامات ههم ارتش با ذكر جزئيات بيشترى با

اولين و أخرين توضيح براى جريانى نامطبوع

من صسحبت كرد و گفت زنرال فورزو دلگاديو بسياًر خشنـود خواهد شد كه





 شركت مىكردند. علاوه بر ما چند نفر ديگر هـم از كلمبيا در آن شركت


 روزنامه ها جنان موضيوع راطول و تفعيل دادهاند كه مبالفه كردنشـان عيان

در آن مسـئله كم و كسرى وجود ذلارد. خانيمه سوتو كه من هميشـه او را يكـ رفيق قـديمى و يكـ روزنـامهنگار بسـيار خـوب فـرض كـردهام و سالههاى سال اسـت كه نلـيلدهامش، به نحوى بسـيار احـمقانه ســغر مـرا توجيه كرده است: پاديگر اين. خود كرده را تـدير نـيست." بـا اليـن حـال





 نيست. بويحى از بشريت نبرده است.

يادداستّهاهى ينج ساله
9.

با وجود قصد جنايى، مقالهاى اسمت بسـيار مهم. براى اولين بار در يكـ روزنامهُ آبرومند به هانَّ رسيله و ملـعى اسست بين آخخرين سفر مسن بـه هاوانا و شورشيان جنو بـ كلمبيا رابطهاى برقرار كرده أسـت. درست عين


 نگهس دارد. دروغحى است جنان عظيم كه روى دست بقيهُ اتـهواماتت زده
 اكنون واضَح شـده است كه چرا در جستتجوى هن بودهأند. ديگر واضـع
 مى داند تا حه وقت بايل در كثـورهأى ديگرى زندگى كنم.
 سالكهاست كه روزنامهُ إل تيميو تمام سعى خرد شخصيت من به كار برده است: الز جانبى، نويسنلدهاى كه خود آنـي آنها او را


 ايدنولوزىای هــماهنگی مـى روزنامه از من تجليل فراوانیى به عنوان نويسنله كـرده استـ كه حـتـى بـه نظرم مبالغه آميز مى رسد و أز جانب ديگُر به عنوان يكـ حيوان سياسىى مرا تربانى تمام آن مشاجرات در نظر گرفته است. در هر دو مورد سخت مبالغه كرده أست. ولى آلن روزنامـه بههر دحالل بـه

 أز موقعى كه هـگى ما جوان بوديم و خيالي مىكرديـم (هن هنوز هـم بـه

اولين و أخرين توضيح برايى جريانى نامطبع
91

ههان عقيلده هستم) كه چيزیى زيباتر از زنلده بودن نـيست. رنـاقتى را بـا ارناننلو و انريكه سانتوس كاسيير ادامه دادهام و با وجود فاصلهاهى كه بين مـا به وجود آمـده، هر دوى آنها را بسيار دوست دارم و به خـوبى دركشــان مى كنم. همانطور هم رفاقت با روبرتو گارسيا پنيا كه يكى از دتحترקترين






 جلاگانه و مجزا الز هم فرض كـنمر.




 رييس جمهورانى قرار بگيرد كه از همـگى آن ها نفرت دارد ده در طرفـ ديگر
 مى گذارم كه آن را حتق مسلم خــود مـى دانـم. عـقايل عـمومى هـم پـــاره
 تحهلى بـى انتها اصصلاُ و أبدأ عجلهأى ندارم كه آنها تصيميمى بگيرنل. بـا شكيبايى در انتظار بر جاى هاندامام.

هستم آَدريل 1911

## جهه كسي حرفـهاى زانت كوكى را باور مىكند؟




 سالل گذشته با عنوان (اجهان جيمى" چاپ شاپ شد و سـراسر آمريكا را تكان



 ساخته استس و جيمى كوتهولو فقط در تخيلات أر وجود دارد در




1. Janet Cooke

مطبوعات جهان تبلـيل شـدهاند. مقالههاى دروغ، مثل مقالةٌ زانت كوكى، لاجرم باعث عذاب وجدالن تمام ملت مى شـود.


 ارشد مجله از نيويوزك به پاريس تلفن كرد. مقالهام را خخوانده بود و يك

 را فاش كنم، فقط مى خواست مطمئن شود از خـود اطمـينـان دارم و در
 (أخالاقى") را در دوست خوم
 ارتباطات و اطلاعات زمان حالل شـركت كردم. عقايل سياسى من و او ترنها با

 چقلدر باعث تعجب است كه روزنامهنگارى متظاهر و پابند به أصرل اخالاقى، بتوانل واقعيت را مشخفى كند و در آن دست ببرد. مبّلاً دو سـال

 نحوى سرّى از داخل كتُور كوبا انداختههاند و رادارهانى بسيار دقيت هتعلق به شوروى هستند و هر گونه پيامى را كه از آمريكا فرستاده مى شیود ضبط
 r

> جه كسى حرفـهاى زانت كوكمى را باور ممكند؟




 سرّى جه معنايى دأشت؟















 كنند و طبعاً موفت هم شدندنـ.
بدهرحال گذشته از امور (ااخلاتىى" و سيامسى، آن همده جسـارت زأنت











 تخيلات زانت كوكى زأييده نشـدهاناند.


 عجيبترين مخلوقات كتاب را بتوان واقعى حس كـر كـرد. در در هـر دو و مـورد





 برواز نهى كند. ولى اكر به جزييات مقالات روزنامه تـوجه شـوده، بـاور

جه كسى حرفـهاى زانت كوكى را باور مىكند؟
$9 Y$

سخراهل شل. يعنىى اگر بنويسـد تعـلاد فيل شايى كه برواز ممىكردند بـيصمل و بيست و شش فيل بـوده السـت. وقتتى بـجه بـودم اغـلمب بسرايـم تعرينـ
 مى,
 شُّراب را باكاكانو هـوض كـردم و آن وتت كـئسيش هـئل يك فـرشته دو

 زانت كوكى را كشف كرد. ناباورى او به خاطر اين نـبود كهه آن پِسربحهـ اصصلاُ وجود نلاشت، به خاطر الين بود كه به نظر او غير مـمكن بود مادر به بجهُ خحود اجازه بلـهل در حضهور يك خانـم روزناهـهنگار به سود هروويين تزريق كنـ. جان هرمسى كه نويسندهُ خــوبى بـود، هسقالهاى در بـارة هـيرو شبيها و نابود ى آن در زير بهعب اتم نوشته الست. مقاله به ثّلـرى خوب است كه به خوبى هـى توانـل جـاى يكـ رمـان را بگـيرد. دانـيل. دنـو ' كـه عـالوه هـر
 طاعون نوشته استث كه بسيار به مقالهُ روزناهـه شباهت دارد. اين نوع تبادل


 داستاننويسى بـه او نلادنـ. بيست و نهم آوريل 19A1

I معرونـ روبـــــونكروزوثل. - م.

## ماريا، محبوبئ دل من

حدود دو سال ييئ ماجرايیى واقعى رابرایى كاركرديان سينما، آقاى خائيمه










 دبستانى با عنوان احتمالى: (انه، من فقط آمده بودم تلفن كـنمب..

1. .lame Ilumberto Hermosillo
r. بكى از داسـتانهاى مجمرعٌ دوازده داستان سرگردان.

آماده شدن فيلمنامه به نظرم رسيد اين عنوان براى فيلم چحندان مــنـاسب نيست و عنوان ديگرى را موقتاً بر آن كذاشتيم: الماريا، يكى از از عئـت هانى من"). بعد كارگردان عنوان ديگرى انتخابب كرد: (اماريا، محبوبهُ دل منى"؛ عنوانى بود كه بيششتر به داستان مى خورد؛؛ هـم به خود داس داستان همى آمل و هم به سبكـ آن.
















 مانين سفر مىكرده، و ماشينش خراني


ماريا هحبوبه دل هن

رحم مى آيلد و سوارش مى مكند. البته مى گويد كه دارد به هــمان نـزديكى مى رود. ولى برای ماربا مهم نيست

 حيرتزده بودند، پا به سرنوشتى وحنـي تا ابد تغيير مىكندر
















 همراه گروه زنها بيش رفت. از رامرويى تاريكـ حبور كردند و عاقبت پابهـ

يادداشتههأى ينج ساله
l.r

خوابگاهى گذاشتند و پرستارها تختخخواب هر يكـ را تعيين كـردنل. يك تتختخوابِ هم براى ماربا در نظر كرذتند. آن وقت ماريا كه كمى هـم از آن

 رستار هم وانمود مى كند دارد به دقت به حرفنهايش كوش هـى دهم ولى


آرامش كند.

كسى كه دلت خواست تلفن كنى. ولى حاللا نه، فردا. هـ ماريا ناكهان ملتفتت شد دارد به دامى مهلكى مـى اخـتد. دوان دوان ان خوابگاه گـريختـ ولى بـه در خـروجى نـرسيله، يكـ نـُهـبان زن بسـيار نيرومند خودشى را به او رسـاند و بـه زهـينش زد. دو بـرستار ديگـر هـم
 سر هـم فرياد محكشيلد، دالروى خوابِ آور به او تزريق كردنل. روز بعد هـم
 ديوانگان زنجيرى منتقلّ كردنل. يك لولهُ آب يخ هم به روى او باز كردند. شوهر ماريا كمـى پس از نيمهُسب مفقود شـدن او را به كلانترى اطلاع داد؛ بعـد از آنكه مطـدتن شلد در خانهُ هيجِكس از آشنايان نبود. اتومبيل را كه در جاده بر جاى مانده و مورد حملة دزدها ترار گرفته بود، روز بعد از آنجا برداششتند. دو هفته يس از آن جريان پليس اطالع داد پرونده بسـته
 زندكى زناسُويحى كو تاهمدت، با مرد ديگرى فرار كرده و ر فنته است. در آن دوران هـاريا هنوز نتوانسته بود خودد را با دحيط تيمارستان ونت


ديوانه در هواى آزاد شُركت نمىكرد. كسى هم به بازى كردن مجيور دي
 همانطور بودند ولى دير يا زود با محيط تيمـارستان خـي

 برای شوهرش بيغامى بغرستــ. شوهر ماريا شُـنبهُ بعد به ملاقات أو آملد. در سالن انتظار و مـلاقات



 دجار بحرانهاى عصبى بشود. بايد حق را به جانب او مى داد؛ يـعنى تـو راست بیىويح.
با وجودى كه شوهر سعى كرده بود تمام سـفارشات دكتر را مو به مو اجرا كنلد، اولين ملاقات يسيار وحشتناكى بود، ماريا مـى خواست بسه هـر

 خوسالخاقاقتر و آرامتر شد.


 شوهرش فقط يك دسته كُل سرخ براى او مى بُرد.
|9A| |9نجّم

اروأح سرگردان


 معروف، ارنست همينظوى، وقت خرد را در آنجا میى












$$
1.8
$$

جِرخيدن حذرنايذير لاشخورها، جسـد را در ته ثثات آب آشاميلدنى پيدا كردند. همينگوى و مارتا گلهرونِ بسيار زيبا، همسر آن زمـان او، از آبـ

 هندى قبل روايت ديگُى در باره́ مرگى آنطور مورد تـو جه عــومه، بـه



 اندازهاى كه مغونت يك جسدل كامل را محو كند. بههرحال آخرين روايت، روايت قديمى راكه روايتى بود بسيار ॥ا(ادبى"، تكذيب مىكند. روايتى كه بنابر آن همينگوى و همسرش سـه روز تمام از آبِ قنات كه در در آن جـد باغبان مرده افتاده برده نوشيلدهاند. مى گويند بعل هم نويسنـه گفته اسست:
 اين هـم يكى از آن بسيار داستانهاى شگفتانگيزى اسـت كه نوشته


 بعضى از آنها گل سرسبد شـعر به شمار مى روند كـه درست بـه بـه مـوقع
 است؛ جون فراموشنشدنى به نظر رسيدهاند يا جون به خاطر نـهى آوريم

 موش كوجولويى است كه تازه به دنيا آهده برد و وقتى براى اولين بار از

لانه پا بيرون گزاشُته بود خفاشى ديله بود و وحئـتز وده و مبهوت به لانه
 ديگر كه واققى استس، ولى دست تخيلات را از پشت بسته است، داسثالن آماتورى راديويحى از اهالمى مـاناگــواست كـه در ســحر روز بـيست و دوم

 با دستگاه مخابراتى كه فقط خش خش مسىكرد، يكـى از دوسـتانش كــه
 ("بى فايده است حجون تمام عالم با زلزله نابود شده اسـت.")


 فرانتس كافكا خطور كند. ساختمانى كه براى تمرين اركستر در نظر گرفته بودند نقط يك آّسانسور داشت باگنجايش ثحهار ثفر، در ننيجه هشُتاد نفر نوازندهُ اركستر ساعت هنّست صبح شروع مىكردنل به بالا رفتن و خحهار
 همان آسانسور „ايين هى آمدند. از داستانهايىى كه نوشته شدهاندل و بلاناصله تو را شيفتنه خود مى كنـند و هر باز كه فرصتى بيش آمل بار ديگر آنها را مى خوانیى، به صفيلهْ مسن


 زيرشلوارىاش را هـم مىدأنند از ديعرى اطالاعات بسيار مـنختصرى در

1. W.W. .acobs

يادداشتشهالى ينج ساله

$$
1 \cdot 1
$$

دست است. كسان معدودى را مى شيناسم كه مى دانند و.و. ابتدأى اسمّ او


 جلد است (در دايرةالمعارف ذكر نثـده است) در يك كتابتخانهُ شصت و جهار سانتيهترى جا مخىيرد. ولى افتخار بزرگ او بـه خــاطر شــاهكارى |است كه ثقط در ينج صفغحه میى در خاتمه بايل متذكر شُوم كه دو دامتان (بلون شكى يكى از خوانـندكان

 اسست كه از زنلذىى نوميل شده است و خرد را الز طبقةُ دهم ساختمان به




 نسبت به جهان عوض شده است؛ به أين نتيجه رسيلده كه از درى عوضى
 اسـت. داسـتان ديگـر مـربوط بـه دو كـاشف اسـت كـه بس از آنكــه سـه




 در كلبه نثسته بوده است. انگار بهـ ديلارش آملـه باشُد، مؤدبانه جلوى

تختخواب او تنسسته بوده است. بار ديگر او را در قبرى دورتر دفن ميكند

 نوشثه بود مى شد واتعيت جريان راكـثـف كرد. از تمام توضيبحاتى كه سعى



 عين حال بشرىترين داستاتى الست كه شنيلدهام. ماجرا را برایى ريكاردو مونيوس سوآتى ' در سال IGYV تعريف كرده بودنل. وقـتى در دهكـــده
 زنداني جمهورى خواهمى كه در اولين روزهـاى جـنـا آويلا تيرباران شد. جو خهُ اعدام در سييلدهاى بسيار سـرد أو را الز سـلول

 دستكش به دست و كلاه به سر داشتّهاند و بـا ايـن حـالل از آن ســرماى كشُنده سراثا مى لرزيلهانل. زندانى فلكـزده كه فقط يك كت پاره پاره به

 آلن همه آله و ناله كالفه شـلده بوده به طرف او فرياد كتيلده: (ابس كنز. بـه
 راه را در اين سوز و سسرما پای پیاده بازگرديم.هِ
دوازدمـم هد |4N|

## بار ديگر در بارة ادبيات و واقعيت

يكى از بزدكترين مـُـكلاتى كه واقعيت بى انتها به اديباتت تحميل مى كندر،













1. Javier Marimier



 وحشــت مى اندازد و از ترس بر بر خود مى لر براند.




 آنجا با صدلى بلند حرفـ زد جري










 نتواند فرار كند.
[^5]فقط در خود مكزيك براى توضيح دادن مسانلز باورنكردنى مىتونوانين
























در مناطق كارائيب علاوه بر آن همه زسمب و رسوم و عقايد ابتدايّى و و









يسش مى آيد.

















 فرستاد. عكسى بود از دختربجههأى اهل سـئول، رايتخت كره: جنوبى، كه با






 حدسيات خوآن ويسنته گومز بسـيار صـحيح هسـتند. دكتر دوواليـه در هانيتى دستور داده بود ســـهاى سياهرنگ شـهر را قتل عام كـنتد هـون يكى از دشمنانت برای فرار از حكم أعلام آن رييس جمهور ظالم و و مستبـد








[^6]هر كس كه آن را مى ديد از ترس مى لرزيد جون فكر مىكرد كه آن دست

 قفس هايى دو طبقه. در يكى طبقه حيوانات درنده را درا جانى داده و در طبقه ديگر دشمنان سياسىى خود را محبوس كرده بود؛ طـبقات را روكشــى از

مارتينز، ديكتاتور السالوادور كه به صونى










 برايمان امكانذذير است با فروتنى مرجِه تمامتر (واقفيتا" را تقليد كنيم. ارال زوويئ 1911

[^7]مصاحبب؟ نخير، متشكرم

در مصاحبهاى، خبرنگارى از من سؤال هميشتگى راكرد: الروش كار شـما






 و سمى كنى مصا حبره ها مثل هم نما نباشند.




 دارد. مشقبازى هم موقتى خوب از آب درمى آيدكه دو طرف همديگر را

 بر جاى گذارد.
هقدمهاخينى اش هميشه يكسان است و و تـقريباً هـميثـه هـم از از طـريق








ما وجود دارد.

از هر سهه دصاحبه، نتيجهُ دوتا يكسان استا است، دصاحياحبه متفاوتى نيست











سوپ هـم پـيـذايش هـى شود. در نتـتجه بسـيار مـنطقى روزنـاهه را ورق
 همين روزها ديگر هيحِكس روزنامههايى را نخرد كه مصاحبهأى از من در آن جابی شده اسـت




















[^8]نمايش بسيار جالبى بود. روزنامهنگاران سـخت حــلهور شــده بـودنلـ و رييسجمهور هم بسيار دقيق، بسيار نهميله و باهوش و با استادى هرجه
 از او برسيد: (اججناب رييس جمهور آيا سركار مى دانيد قيمت بليت مـترو






 طبعاً آنطور كه به صالح خودش است. به نظر هن جنين نيست و و نكـر
 من روشُ او به روش مشكوك دو مـجلهُ مـعتبر آّمريكايى يـعنى تـايم و نيوزوبكى شباهت ندارد. آنها مكالمهاى جند ساعته را ضبط و بعد فتط
 حذف كردهاند، نظر گوينده را تغيير مىدهد يا نه. بههر حال نظر اوريـانا
 شخصيتحى در اين جهان موفق شده در مصاحبه با او خرد را حـفظ كـند.


 عريانش نكرده بودند؛ عملى كه از دست يكى نويسنده و خبرنگأر هاهر

برمیى آيلد و بس.

مصاحبه؟ نخير، متشكرم
IY
 شود باكسبى كه دارد با او مصاحبه ميكنل، مـكالمهاى خرد مانى برقراركنل و با جند يادداشت اصل قَضيه را بـنويسل. مـهكن الست بـه أيسن شكـل

 روزنامهنگارهاى خوبِ ديله مى شـلـ؛ قبل از انختراع آن دستگاه ابليسانه



 هـىنتد جون آن دستگاه مهمترين صدا را ضبط نهىكند: ضربان قلب را. به هرحال تصور نكنيل ايين جريانات خـشـنودم مسىكند. درست بسرعكس،
 بهترين مصاحبهُ عمرم باششد؛ تیيزى كه درست به عتـق مى مانل.
 مـاريو وارگاس يوسا' را در مسجلهكروموكس شـهر بوگونا خواندمه باعنـوان:
 بههرحال يوسا در جواب مىگويل: (امن همـحنان تحت تأثير و شيغتهُ صـل سال تنها يحى هستم. يكـ تمونهُ بارز از أدبيات. گارسيا ماركز مـوفت نـئسله
 آنجٍه راكه او بعلد از آن كتابِ نوشته أست افكارى است كه در ته دال أو از جهان عظيمى كه اختتراع كرده باقى مانده بوده اسـت، ولى به نظر هن نبايل
. 1


يادداشتصهای ینج ساله
irr
 خوب نيسـت چحون به هاي صـد سـال تنهايع نمـرسلـ. هر روز كه نمى توان كتابى نوشت كه بتواندل با آن كتاب برابرى كنل.ها در واتقع ماريو وارگـاس يوسا به سؤال تحريكىكنلدهُ روزنأمهنگار جوا'ب بسيار مناسببى داده است: ادبيات را چگُونه بايد خواند و دركـ كرد. درس بسيار خخوبى داده اسـت. كسـى هم كه بـا او مـصـاحبه كـرده استـ درس بسـيار خـوبى داده الست:

 ملوث كردن و دست بردن در واقعيت.
|9A| 19انزدهم زُز ئين

همينغوى خصيوصى من


 بازيگران بيسبال به روى سر. تنها هيز ناجور عينكش بور بود؛ با قابیى فلزى،


 شـك دلش مى خوراست داشته باشل. كمر باريكـ بود با رانى لاغر. در ميان



 يا فقط به اين قناعت كنم كه به آلن طرف خيا خيابان بروم و صرفأً تـمـجيدش



اعتهادى نداشتم؛؛ در نتيجه هـيجّيك از آن دو عمل را انجام ندادم كه حتماً









 أدبيات هتغاوت از هم. يكى ويليام فاكنر بود كه هركز او را با به بششـم خود
 مجسسش كنم كه آستينهاكى خود را بالا زده و كنار دو تـوله بازوى خود را مى خاراند. ديگرى هم همان مرد زودگُذرى كه از آن طرفـ
 زندگى من نقش مهمى بازى خواهد كرد.



 دوز آلن را كششف كنيم. به نحوى ناكُنتثى كتابب را تجزيهِ و تحليل مى كنيم،


[^9]صحافىىاش مىكتيم و به صورت اول درمى آورديم. اين عمليات در مورد
























 باعث وحشت نويسندگان مى شود: عذاب صبحكاه مسفيد كاغذ.

















 بلكه به خاطر داستناذهاى كرتا


















 تلكرافیى فرستاد كه شايستهُ نويسندها






يادداششتهالى ينّج ساله IrA















 تصاحبئشان نموده است. در دهكدهُ كوني








همينكّوى خصوصى هن
149

 كاسترو شدم -كه بسيار به أدبيات ملالةمند است -و آنجا روى صندلمى ماشین يكـ كتاب كو جكى ديلم كه بأ خيزى ثرمزرنگا جلد شُلده بود. او به من گفت: (اهالل استاد همينگوى استت." در واقع همينگُوى بيستت سال بسس
 نلارى. مصرانه و زودكّذر مئل آلن روز در ماه مـه كه از هـيـادهروى بـولوار


بيسـت و نهم زونين: 181

اشباح جادهها


 كنند. آسمان صافـ بود و تهار يسر و دختر _كه بسيار در بارهثـان تحقيق



 است.|) و بلافاصله نايديد شُده هور بود.





 ivi





 نديده بگيرند و فراموش كر كنند.




























 بيش وقتى با مرسدس و بچجههايم داشتيم از بارسلون به فرانسهd مى رنتيمّ



 يكى فيات آبى. من حتى به خوبى موهاى فرفرى سر بسرك هلندى راننده




 اغلب از آن محل عبوزكردهام و همييشه هم به آن زن بسيار زيبا فكر كردوهام

يادداشتههاى ينج ساله
iny

كه در وسط جاده به يك مشُت گرشّت خولذآلود تبليل شله برد؛ برهنه در آن تصادفـ با آن سر موقرانهاش به شكل امبراتور روم باستاني. هـيعِ بعيل نيست يكى از همين روزها در هحل آلن تصادفـ با الو برخورد كــم؛
 متوقفس مىكند تا سوارش كنند. تا بتواند از فرصت استفاده كنل و برخالاف


خيلى خطرناكى است. (1)
 چون هيجِكس مثل آن رانندگان تازه كار حواسبرتى ندأرد. اهـا رانـندگان
 شـُفت|نگيزنل. در رستورانهاى كنار جادهها، مثل مـيكدههاى قـلـيمى
 (كسانى كه خيال میىكتى بسيار ديـرباورند) جـرياناتى مـانوقالطـبيعه را تعريف مىكنند كه در حرذهشان ديلهاند! به خصموص مسانلى كه در روز روشن و در اماكن شـلوغ بيشُ آملهه أستِ. در تابستان سال 19V4 دانشتيم


 ســرسامآور از مـا سـبقت گـرفت. درست بـه مـرقع عـقبـ كثـــيلم ولى اتوموبيل ما ليز خورد و بهكودالمى افتاد. شاهدان بسيارى موفق شـلـه بودنل



ماركز. - م.


## انبـاح جادهها

1rs

كرديم و جريان را اطلاع داديم. دو مـاه بعل بـليس فـرانسـهـه كـه بـه دقت

 درست در جايى هخالفـ در يكى كارائ بود و صاحب آلـ آن و تنها رانندهاش





 هى







 نوزددهم اوت 191

## داستانِ داستان






 خيلى جالب باشـد: باياردو سان زُمـان' در جستشجوى آنـجلا ويكـاريو

ادامهه داد: الدارند باهم در مانانوره زندكى میى كننل، بير و فرسوده، ولى
خو نبـخت
 ملتها جستجو عاقبت بإيان كتابـ را به دست آورده بودم بملات او به إين معنى بود كه مردى كه درست در سب عروسا
I.








 جريان باعث شد عاقبت نويسنده بشورم















[^10]سال بِس از آن قتل به من هرضه كرده بود. اما من در آن موقع نتوانســته

 و روى داستان تعمق كنم. من هم نه يك سال صصبر كردم و و نه دو سال. سـى سال صبر كردم.




















درست مثل اولين بارى كه آلن را شنيده بود، گريه سر میى داد و نمى فهميلم كريه|ش به خاطر اين است كه به هيجان آملده يا بـه خـاطر ايـنـكه آن را







 به خاطر علاقهأى كه به آن بسر مقتول داشتّم، هميشنه نكر مسىكردم آن آن داستان، داستان جنايتى فجيع است؛ درحالى
 مهخفى مانلهُ آلن واقف نشوم. هجرن دو سـاعت بـعد، مـن و آلرارو كـه در





 أتظظار داشتم بود. حون همانطور كه داشتم رفته رنته خاطرات ديگران ران را
 دو دهكلدهُ بسبار متختلف در محاورت يكديكا هر دوشان (پمانائوره؛) است. يكى از آنها فقط يكى خيابان بسـيار وستيع

## داستانٍ داستأن

دارد بـا خــانهاهايى هــمشكل در دشــتى سـبز و خـرم كـهـ در سكـوتى مافوقالطبيعه فرو رنته است. وقتى مادرم بحه بود او را برایى تغيير آب و هوا به آنزجا به بيلاق هى بردند. آذقذر در مورد آن دهكدهُ شفابِخش در






 كمربندش بسته بود. رافآلّ اسكالونا ما را به هـم معرفى كرد و او همانطور



كفت: ا(إس در اين صورت بايل بغويم كه بلربزرگ شمها، يدريز رگ مرا كستّه اسـت."

مهلت نداد ثا وحشُت زده بشـومه جمله را جنان مهربانانه بر زبان آَورده


 سـه شبانهروز در كاميونهاى او عياشى كرديم؛ كاميونها يايى كه همه در زير
 نوشيلديم و سوب سانكو حور' 'خورديم. مرا Aمراه خخود به دهات مختلفى

[^11]يادداشتّهاي ینّج ساله
ify

برد. حتى به داخل شبيهجزيره: كو آخيرا. مـى خواست مـرا بـا نـوزده تـا از




 (آنذجاست."

 و به سيم خاردار شباهت داشـت. گيسوانش هـم زرد شـده بـودنل. بـالایى سرش هم يكى تفس آولزان بود كه در داخل آن يك قنارى بشــت سر هم


 سه سال پِس از آن ترأزدى. بيست و سُسْسْ الوت 1911

دنبالهُ داستانِ داستان

 از سر آزادى زيباترين سالهایا عـرم







 خود را از دست بدهد.




بدون وتفه، خيس از عرق در بانسيونى خأص مردها، جايیى كه باياردو سان

























 انثرى از خود نگُناشتنه بود.




















[^12]يادداشتهايى بنج ساله
 ماده و يكى شاهين نر براى شُكار كبك و يكـ شاهين اسـكـاتلندى بـراى دفاع شخصىى.
با اين حال هجراييِ يادآورى سـانتياكُو با ديدن ورود سلطان صحرا برا برايم





 مى خوابيلم و با نرياد ديوانهوار خود بيدارم كرد: لامـعشُوق مـرا بـه قتـل رساندهاننل.!



 مناسب وكلاى مدافع در موأرد تهمت زدن."

دوم سهتامبر 1911

مشكلات يكـ نويسندهٔ جوان

در سرنوشت مضـاصفم به عنوان يـى روزنـامهنگار و نـويسنـده، فـقطط دو هسيله را به خاطر مى آورم كه باحث ندامتم شـده اسـت: بـرنـده شيــلـن دو جايزه ادبى. اولى در سال 190F بود. ريـيس وقت (اانـجـمن نـويسندگان كلمبيايحى" از من خو|ست با يكـ داستان كوثاه منتشر نشذه در مسـابقـهاى كه ترتيب داده بودند شركت كنم. كسـى اثر بارزشـى عـر ضـه نكـر ده بــود و مى ترسيدند مبادا مسابقهشـان با شُكست دوبرو شـود. داستان كوتاهى را به آنها پِشينهاد كردم كه حتتى هنوز تمام تشده بـود: "اروزى بـعـد از روز
 دخالت او به وقوع بيو سته باشل، اطللاع داد جايزه اول را براي من در ثظر گرفتهانل. دفيت به ياد نمى آورم مبلغ جايزه خققلد بود، فقط خاطرم هست


 غرور نكردمه بههرحال ينج سال بـود كـه در روزنـامههاى مـححلى مـقاله مى نوشتم و با هول آن امرار هعاشَ مىىكردم، در آلن زمان خبرنگار روزنامه

 نمايش مضحكك عمومى قرار داددام














 با سسه هزار دلار جايزه يكى اتومبيل دست دور دوم خريد






مشكلات يكـ نويسندهُ جوان
149

جوايز ادبى تا چهه سحل روأج يافتهاندا محىبينم مـلاحظات من در آن زمان تا چجه حل صحيح بودهاند. با اين حال با ديلن ذوت و شبوق تقريباً بـجعُانهُ نويسنـلأنى كه در مسابقات ادبى شركت هـى سال آن زدان من هستنل و همانطور هـم اميلوار، به نكر اين مى افتم كه آنهها مئل من بلدبين نبودهإند. درست برعكس؛ خـيلى از آنها صـرفاًا بـهـ



 ببرنل و به جهنم نويسـدگان بزرگ قدم بگڭارند. در واتع جوايز ادبيى كه ناشران ترتيب مى دهند نقط براى خرد نود ناشران

 كـتابشايشان را بــراى شــان آمـاده مسىكنتل؛ يـه خـصوص در مسورد نويسيندگان تازه كار. در نتيجه بايل خود ايـن نــيسندگان هـزينهُ خــابـ را


 خود نفت ارتباطى نلارد. همين مسانٍ بامث شمده السـت ناشـران مـلمام در حال ترتيب دادن جوإيز ادبى باشتل. جنان هم مسابقات را خيرخرواهـانه ترتيب مى دهند كه انگار صوراسرافيل فرهنگى است، درحالىىكه در واقع

 مهم جهان در ابتد| صدقت مىكرده استان.

























مشكلات يكا نويسندة جوان
|s|
مى نوشتيـم، جون راه ديگُرى در ييثن نداشتيم، ايـن لااتـل امـتياز را هـبم

 طريت يك ناشر ناشى و مبتدىى و بلون سرمايه كه به خاطر طلبكارانش از




 تبرازٌ ناجيز هزار نسخهایى را در كنار خيابانهاى بوگوتا به قيمت هر نسخـي


 ملام در باره خودشان صححبت كنثل، بلكه دارم به اميل اين مینونويسم كهـ
 مىكنند زندكى بلون ناشران غيرممكـن است. نه تنها واقعيت نـــارد كــه

 بيجاره ناشرها!
نهم سيتامبر 1911

عمر طولانى و سعادتمندانهُ مارگاريتو دوآرته

بـار ديگـر مــارگاريتو دوآرتــه را مــلاقات كـردم؛ در يكــى از كـو جهه





 تعلق ندارد. مال خودشُ است و بس. با دلثنكى در يكى كانهُ كرجكى دو
 پرسيدم كه ديگر در دهانم بند نمى شد. "قَديسه جه شد؟؟"

 اين جواب را درك كنيم. چنان در جريان ترازددى او بوديم كـه سـالهـاى

1. طرّ اول داستان מحّدبسهه در مجموعهُ دوازده داسستان سركرد دان. . - م.



 حالا هم درست همين طور است.







 باهم آشُنا شُديم آيم

 فرهنگى بسيار خوب دائتته باشـد

 سال بعد از جهان رفت. يكى دختر برايش باقّى مانته بري برد كه از از همسرش





عمر طولانى و سعادثمندانهُ ماركاريتو دوآرته

زندگىاش را تغيير داد. همهخيز ششش ماه قبل از ورودشّ به رم آغاز شده
 كارخانهاى بسازنل. مارگاريتو دوآرثّه هم مثل تهام سكـنه، مردكان خود


 دختربجهd هوهحنان دستتنخورده مانده بود؛ طورى كه وقتى در تابون را را



 ملدركى بصرى براى قديسه شــدن بـوده است، حـتى اســفـف آلنجـا نـيز


 او و دهكلدهاشش كه به تمام كشور مربوط بـر بود همانطرر كه ماركاريتر دوآرته داستانش را را براى مـا تـعريف مـى داكرد


 نظيرش را مى بينى. مى توانستى به خوبى او را با موجودى عوضى

 حنانل به نظر میرسيد كه از ماوراى مرگ تماشايمان مى كند. در موقع دنن،

يادداشتههاى بنج ساله
$1 \Delta F$

لباس عروس باكره را بر دختربحهه پوشانده بودند كه رسـم باستانى دهكده






 قـــيسه شـدن نـدارد. مــاركاريتو دوآرتـه بـههرحـال آن نـاخن هأى بـلند خيلهُده را در يكـ شيشهُ كوجك نگُه داشته بود تا در صورت لزوم به عنوان مدرك ديگرى از آن معجزه ارارائه كند.










 از جايحاه خرد بايين نهى آمد تا به سمت توربستهايى بيش برد برود كه از

عمر طولانیى و سعادنّمندانهُ ماركاريثو دوآرته
IQV

تهام عالم به ديلنش آمله بودنل. به ههمين اكتنا میكرد كه روى يك بالكّن
 اما بههرسحالل نه آن ئأس آن مرتبه و نه آن هـهـ سعىى و كوشسُ نو ميدكننله6 هيحِكد|م موفت نشـلهانلد او را از تصميم خود منصمرف كننـ.
 مـحلة تراستوره در با هـم سحرف مىزديـم به من يادآورى كرد طلى آن ملـت

 شبههای در اين مورد نلأرم؛ نه، شك نلارم كه هس از اين همهه تـحهمل و شكيبايیى سخود او سـت كه ((قالـيس") شـده است. مارگاريتو دوآرته بيش از بيست سال است كه دارد برأى قليس شلـن خود مـبارزه مـىكند.


## كوكاكولا، يادش بخير

كوبايى ها، كرجه فقط دويست كيلومتر با آمريكا فاصله دارندا علا علاوه بـر















آن مزه كنور هاى انگاليسىزبالن در بازار، ليمرناد محلى را كا كه با ليموترش


 را تقليد میكردندند. مى گويند اگكر كسى هر روز سر يكى ساحت معين يكى بطرى كوكاكولا












 شركت نوشابهسازى فروخت و شـركث نوش





كوكاكولا، يادش بخير
|F|

اين بود بلون شك فروشش را ممنوع مىكردنل. با اين حال اسـم آن باعث میى شلد هردم جيزی را باور كننل كه در حقيقت وجود نداشت، در فرانسـه كه بايد روى برچسبب بطري هر خیيزى ذكر شود عـنصرى مـضر در آن هست يا نها روى برجحسب بطرى هاكى كركاكولا نوشتهانل كه نوشابهُ محتوىى كانئين است. به نحوى افنسانهاى مىگويثلد در جهان فقط دو نفر فـرمول سرّى كوكاكولا را محى دانند؛ دو نفرى كه هرگز با هـم سوار هوإيما نـى شــوند. حلى نستيوال جوانان در سال 190V در هسكو آنجهه در نظر اول باصث حيرت شـركتكننلکان منر بزمين شله بود اين بود كه در عرض


 پيشـواز میى آينل. ولى در طول آن تابستتان داغ حتى يكى آكهى تبليغاتى هم از كوكاكولا در جايى ديده نــمى شـد. بـرای هـا كـه ايـنـطرر در تـبلينات
 روز كه همه با هم خوددمانی شـده بوديمّ، يك مترجم رأهنماكه خخيلى دلش
 يواثـكى و مشككوكانه از من هرسيد: (اكوكاكولا چهه مزهأى دارد؟؟) من هـم

 ديحرى نيز آن را برای ثلب توصيه مىكردنل. خيلى ها هم بودند كه بنابر تجربيات شخصى میى

 عرض تحهل و هشت ساعت خرد و خاكثئير میشـشود.

يادداشتغهاى بِنج ساله
lif
با ييروزى انقلاب در كوبا، المكان توسعهُ بازار كوكاكولا ديكر وجـود















 با ترس و لوز و و با ياى خود






ا. هشُوربیى كه از نيشُكر درمـت مىىتند.






















 كوبايى سر راه خوده، سرى به پاريس زدهد بود و آنجا بر بر حسب اتفانق يكى

يادداشتههاى بـنج ساله
|Fy

بطرى كوكاكولا ساختِ مراكش بيداكرده بود كه اسمم مشهورشُ به عريى





 "كركاكولا ديگر קيست؟"
تهاردهم اكتبر 1911

191r

## اسِانيا: دلتنگي دلتنگى

















ياددانستههایى ينج ساله
$15 \wedge$

نلماشـت؛ حستى بود عميتُتر و دلسوزانهتر. دلتنگي دلتنگى بود.

 خاطرات ابلى به نظر میىسيلدند؛ از جمله آنحه دومين بيروزى آمريكا مى ناميدنل. منظورم هجوم جمهورىطلبان شكستتخورده اسـت كه مئل
 و زندكَى همـهُ ما را تغيير دادنـلـ. خـيلى ها تصيور مسىكردند مـاجرا فـقط
 مهاجران به هكزيكى، حاضر نمى شوند حتى از بندر وراككروز دور شونل و


 بادبزنهای سقفى و هيزهايحى مرمر كه پيسشخلدهتها صـورت حعــالب را لهستقيماً روى آن محىنوشتنل (درست مثل شهر كاديس) جـنـگُ بـا داد و فرياد ادامه داشت. در بـونُنوس آيرس، در بـوگوتأ و در مـكـيكـوسيتى و هاوانا، رلستورانهايى متّل تارج بيرون زده بود كه انگار تمام آنها را يكعجا از شهـر مادريد يا سيويل, آوردهانل. با راننهاى خركـ آويزان در ههـه جا و با آكهى هـاى گاوبازی. با خوراكى یائيا' كه طبماً أز محصرلات مسحلنى تـهيه شـده بود.
مهاجران دير میرسيـدنله بعلد از آذكه سـاير مشـترى ها رسـتوران را
 بى انتهای جحنگهای داخحلى را تـعريف مسىكردند. يكـبـار كـه سـوار بـر

Paella .

السهانيا: دلتنكي لتنتكى




 مـرد جــوابـ مـنفى دادا ولى يـيشخلدمت ثـانعش كـرد، چــون از يشت






 كشورى كه آنظطور سازنله نبود و در نتيجه (البشرى التا بود. بـا اسسـبانياى



 جمهورى طلب،، به خود قول داده بودم تا وقتى زنرالم فرانكو بر سـر كـار



 هميشگى خود ادامه دارد. فقط در جههل و دو سالڭگى، يعنى يازده سـال

بينّ وقتى عاقلانه فكر كردم ديدم حق با دوستم بوده اسـت. خون بان با وجود










 آن همه احساسات شاصرانه


 كئورهاى جهان درست همينا



 در واقع ديدم همانطرد كه دوستم آنتونيو ماجانادو برايم تعرينـ كرين كرده



## السپانيا: دلتنكّي دلتنتّى <br> |Y|

ماركريت سفيد بر جایى مى ماند. با دهات منطقهُ آندالوس آشنا شدم كه

 عبورشان به مشام مىرسيل. با بريندكانى آّشنا شدم كه فقط در بارهْ آنهها

 درختان تبريزى در سواحل رودشخانه ها. در شـهر گـرانـادا بـه جســتجوى


 هـيشـه دلشان هى خواست آن را بيبنند. يمنى در زير ركبار. در ينجره فطار هم يكى از زيباترين شهرهاى جهالن يديلأر گشتـ: شَهر قر طلبه. دوردست و تنها و چنان كه شاعر (لوركا) گفته بود در بشـت دروازههايش مـرگ در
 شهر كاديس شام مى خورديمه، يكمرتبه حس كردم تمام آن نساختمان بـه سمتت آمريكاى شـمالى و جنوبى به حركت درآمل.ه أست. در شهر بورگّس
 كرد و كفت: لاجلاد آنجا سكونت دار د.")
 شبى كه همراه دوستانم از اهاللى بارسلوناز از آن تئاتر خارج شدم؛ ديدم كه
 ستارگان بـزرگ و درشخشـان كـريسمس در آنجــا روشــن بـودند. در بـين


## يادد/شتهایى ينج ساله ivy

گمشده، در بين زنهاى سوندى اشتتهاانگيز و تقريباً برهنه در ماه زانويه.

 زسمـت خود را زنده نگاه داشته بودند تا عاقبت كشتى مراجععت آنها نيز از راه سر برسل. تعداد آلنها در سراسر اسپانيا در حلود دويستت و ينجانه
 خوششنان بيايل. نه آنطور كه ما جمهورى خخو|هان سرگردانـى را دوست داشتيم كه به ما دلتنكي دلتنگّى را مى آمو ختند.

سيزدمه زانرية 19Ar

داستانهاى خيابانى



 بصرى بوده أست. تاكسىى خالى بود.




 راحت و بسيار خطرناك است و در بعضى كشُر رها (الصندلى مرگّل" ناميلده




 نيست، ولى بلون شـك براكى آفاز داستان يا فيلم سـينمايـى عـاللى است.





















 آن برادر را در كنار راننده ديله بود.





 مكزيك شنيدم.


















دوستان آن خانواده بوده است. علاوه بر آن خيلي ها هم هم نام و نشـانى خرد




 اختيارت مى گذذارند.


















داستانهالى خيابانىی
IVY

مسـافر تنهايى تكرار مى شلد كه تمام شب در هـندلى معبـ دليجان همراه

 است. أما آنهه بيش از هر هيز باعثت حيرتم شله بود اين بود كه داستان

 كه از هـڭگى ما بيشُتر كتاب نوشُته است، نوشثه شده بود: مانولو واسككز
 رييس. يكى از دوستانم كهى آن داستان را برايم فرستاد. خود أو از ملدتها قبل با آلن آشنـا بود.
مشكل حقو تى نگرانم نكرد. هـر دوى ما يكى نمايندهُ ادبى واحـد داريم كه سقوق هر دوى ها اط با انصهاف به دو قسـدت مىكرد. آنحهه مرا نگران مىكند اين است كه براى بار سوم جريانى را شـينيدهام كه در جادهها رخ

 منظرر اين أست كه اين داستأنها الخيابانى") هستند؛ يعنى, دروغند. اما سه دأستانى راكه من بازگو كرده|م واقعيت محضى أست و در جاهايى محتلفـ
 نكند ادبيات هم برایى خود ارواح سرگردانى دارد.

بسـت و مغتم رُانوية 19AY

## شـليكـ به روى گراهام گرين

تازه خواندن رهاه هاى علاج، آخرين كتاب گراهام گرين، را بـ با پايان رسانده



 از مشاوران هينت وزرايى كلمبيا در جنين موتياني







 بأشد. الظهار نظر شهردار بسيار عجولانه صورت كرفته استا استا اميلواريم







 خود آلنجا را براى مردن خرد













 اين بود كه مرد انگّليسى موحنايى با ظاهرى كه جندانيان هم آراسته نبود،

مدل خيلى كسـان ديگُر، به شخضصيت خاصمى از آن منطقه تبلديل نسـده بود؛ مثل بسيارى از هنرمندان بازنتشسته. بيوسته هراقْب بود، چجيزى از نظرش پيهان نمى مانْن و دل و جكُر شهر را زير و رو میكرد.

 كثـيدهاند، مثل خر كار مىكنند. خود گراهام گُرين گفته است: (انويسندگى






آن كتاب در مورد انحرافات شُهر نيس حتندان باعث تعجب من نشد.
 صنوان روزنامهنگار، به عنوان جاسوسى، به عنوان مـخبر جنگُ يا صرفاً يكـا
 منعكس شلدهاند. گراهام گرين در خاطرات خود تما تمام اين مسانل را تأييد هى


 نيس، هايشس به پیيزى نخورد. نه، تمجبى نكرده بودم چجون گرامأم گرين همييُشه با اراده يـا بـى اراداده

[^13]

 اول تا بيست و هفتمين سـالل زندكّى اوست. قبل از از آن هم در بر باره بازى با با با




 انتظارن هستئد.










 نحوى يينُكويى هجوم آمريكا در مسائل خصوصى وتنام به شُمار مىوود.



شليك به روى كَراهام كرين









 معنى اش راكئيف كنم.








 من مى آيل.
. 1

 (f (19A1 - 19Yq) Omar Torrijos .f

يادداشتهاهى ينج ساله ink

مىكرد مساثلى مافرقالطبيعه از دهان من بيرون بكشـــ كراهأم گرين كـه آنطور جدى به نظر نمى سِيد به سمت من خم شـد و به به فرانسه كـفت: (ااين جيزها فقط در آمريكا بيش هیى آيد.) همان شب گرورهي از دوستان مجبور شدند جلوى او را بگيرند حتون خيال داشت در ضـيا


 |نتظار خراندنش هستتيم.
دهم نورين 19AY

## آنْ منِ ديگر من








 هم در هيججاى دنيا كنفرانس ندادهامرم







نيست، جون بعد از خهل، سال، آموختهام كه وقتى مىگويم نه، يعنى نه. با تهام اين احوال باخبر مى شوم يك تبليغكنـده قـاحاتىى، بـه مــلبو عات و


 عذرخواهمى ثىكند. به جاى نويسنله معذرت مى خخواهلد كه قول داده بود


 نسبتت به خود جلب و به شيوهٌ خود از آن سوءاستفاده مىكند. در ابتداى اين زندگى هنرمندانه، با ديدن أينگونه مسانل حس مـى مىكشد. ولى با خواندن خاطرات گراهام گرين كمى تسلى خاطر به دست

 وجود دارد كه آزادانه در جهان مى تمام اعمالى را انجام مى دهل كه خود تو دلت مى خخواسته انجام بدهى و شهامتش را به دست نياوردهأى. اما عجيبترين اين مسائل براى من، كنفرانس مطبوعاتى جزاير قثارى نيست، بلككه لحظاتى است وخيم كه جثل سال بيش با با شركت هوإيمايـي
 درحقيقت ايرفرانس نامهاى ير از شكايت و اعتراض دريافت كرده بود به
 پاريس (با ذكر تاريخ) جقدر با من بدرفتارى كردهاند. بـعلد از تـحقيقات


انْ منِ ديكر من
IAV
روابط عمومى آن شركت هوإيمهايى نامهاى فرستاده شـ بـد بسيار مزُدبانثه. از




















 امضاى آن هم مشككل بود. مردى كه نامه را نوشته استّ، بدون شكى همان مرد كنفرانس جزاير

قنارى است. همان كسى كه مدام اعمالكى را از طرف من انجام مى دهد كه



 شدهانند؛ درست به دنستخط خرد من، با همان جوهر مشكى كه هميشـه با
 خودم. و مات و مبهوت بر جأى مانلهام كه در بعضى از روزنامههأى بسـيار
 كذشت، مصاحبهأى كه هر سطر آن با افكار من مطابقت مىكند. بهترين


 سطر اول تا آخرش تقلبى است. الما حقلد باعث خشسنودىام شُد، خورن
 تمام نام و نام خانوادگى بالأى هصاحبه آمله بود؛ زنى كه آلـ حتماً خيلى مرا دوست داشت كه آنطور خوب به همهه آحيز وارد بود، حتى اگكر شهلهه از طريت آن منِ ديگر من.






$$
\begin{gathered}
\text { أن من ديكر من } 1 \text { م } 19
\end{gathered}
$$

منِ ديگُر هم خانوادهاى دارد كه مثل خانوادة خـود مـن تـعداد افـرادش
 افراد خانوادةٌ من هستيند.


 سِاسگزارى كرد به خاطر لطفى كه از از طريق برادرم در در حق او او انجام داده

 كه در شهر آكايولكو زندكىى كند.








 انباشته شده بود، برايم آورده بوده


 دختربجةُ مامانى به دنيا آورده است؛ يعنى درست جيزى كـي كه هميشه آرزو

داشُستهام! واقعيت در اين بود كه همسر آن آرشيتكت يك دسته كُل سرخ دريافت كرد كه حت مسـلم او بود؛ براى تبريكى كفتن تولد دختربپهأى كه


 ملاقات من نمى آيد ثجون نشانى مرا بلد نيست. نمى داند من چشه شكلى


 چحندين و هتد رفيقه و شكست دادن شاهزادكانى كه رقيبش هسـتند. بلها او در افسانه زندگى من، به زيست خود ادامهه خـواهــلـ داد. شـروتمند تــا خرخره، جوان و خوشگل و هميشه سمادتمنل، حتتى در هوتُ گُريه، در همان حالل من دقابل ماشين تـحرير خـودم هـير مـى شـوم، بــوون عـذاب



 ادامه هـىدهم. همين (لزيست) برايمب كافى است.

هفدهم نورية 19AY

I I .

## مزخرفات آنتونى كوئين














 ميليون دلار به من ير داخت كند. من هم به روزنامهنگارابان (كه روز بعد آن

يادداستهالى رينج ساله
19Y










 حتى يكى كلمه هم در بارهُ ييشنهاد خود در در تلويزيونا











 آورد كه هرگز كتابى از من: جاب نكند.

# مزخرفات أنتونى كوثين 

انگليسى ها معتقدند بسيار زشت است در ملأعام در بـاره فـرزندان،
 و در كو جهأى از آركاتاكا متولد شدهام، فقط دو مسئله را بلد مى دانمبكه از از مسانٌّل انگليسى ها خيلى كمتر قباحت دارد. دوست دارم در باره́ پٍــرالن
 فهميله و جلى. دوست دارم در هورد كوليت روده خودم حرف بزنم كه


 مىكنم. حیون نقط خودم مىىدانم با چحه زجرى آن يول را درمسى آورم؛ بـا





 چون خشـمناك حمله مىكند و تا يكى شاهى آخر از حـقوق نـويسندكان
 روزى از او نفرت نداشتـه باشـند آن وقت ممكين است فكر كنم كه با آنّها

تجربيات من با تهيهكنـدگان سينمايى از خود ممان صلـ سال تـنهايحى بسيار در زندگىام حيرنتانگـيز بـوده الست. آلنهـا هـمـگى در بـاره پـولا



هرسدس، همــر من، از آنها يسيار مىترسد تحوذ در مالاقات اوليه وارد مى شُوند و مشروبات و افذية آشتزخـانه را بـاللا مسى اانـدازنــلـ و در بـاره هروز(ههايى "فضايى") صحبت مىكنند؛ درست مثل فضانوردان. با تلفن ما به تمام جهان تلفن مىكينله، حتى بدون اينكه از روى ادب هم شـده است

 آن هنرييتـهُ بسيار زيبا، روزانا سكيافينوست، و اسمشَ پائولو بينىى ' است،
 يكى از داستانهاى كوتاه من فيلمىى با كارگر دانى رويى كرّا تهيهـ كند. بليت


 مقالهاى در يكى صفحنٌ تمام دـجله در مورد فيلمى كه قرار بود تهيه شود نوشته شـله بود. درست انگار همهـ خيز حاضر و آماده باشد. آقاى بينى با كيى انگگليسى آن داستان در زير بغل رفت تا به رابرت دِ نيرو وِيسُنهاد كند نقش اولْ را در فيلم بازى كند و تول دأد با نمايندگالن ما تماس بغيرد تـا برایى خـريل حـقوق سـينمايى دامستان اقــام كـند و در ضــمن دسـتـمزد



 بيلى فريدكين 「، كاركودأن و تهيه كـنـدهُ جـزگير و ارتـباط فـرإنسـوى
 بكاركردان و نهباكندذ آَمربكايى، - م. William Friedkin , r

مزخرفات أنتونى كونين
190
 عجيب و غريب است. فريلكين جند سال بيث به مكزيك آمل هون خيال داشتت از روى خزالن خودكامه فيلمى تهيه كند. أو مرد جوانى است كه با فيلمههاى خود تروت سرشارى به دست آوردده است. بعلد از آن آكه بـرايى خود هرأييماى شخخصى خريلده بودا خيال داشت باقيماندهُ يرلا را صرف خـيريه كـند و در خـاورميانه و بـوليوى هــارس عـمومـى بسـازد. جـــنان نظريات او در مورد فيلم سـاختن از روى رمان من درست بودنل كه موفق شـد متقاعدم بكند. ضمـن صحتبت به من گفت نويسندهُ جنگير ــكه يكـ




 وقتى فريدكين با أو در مورد حقوقن كتاب من صحبت كرده بود، جوابش


 كرده است. جندى بعد هـ خبر طلاق آنها را خواندم
 بسيار چولدأر، فرانسيس فورد كويولا بود. كارگردان بِلـرخوانلده. وقتنى در
 اين است از روى صـلـ سالل تنهايى فيلمىى تهيه كند. در تابستان 19V9 من و كويرلا در فستيوال سينمايى مسـكو با هم آشنا شــديم و او مـرا بـه شـام
.Jeannc Moreau . 1

يادداشتهالى بني ساله
198

دعوت كرد. چنلد روزى پس از آشنايیى ما بـود. در يكـ رسـتوران بسـيار
 صصحبت كرديـم و آنهه را فيلمبردارش در مورد صـل سـال تـنهايحى بـه او بيشنهاد كرده بود به من گفت، ولىى هرگز إشارهاى نكرد كه فيلمى از روى آن كتانب بسازد. تنها پجيزى كه برايش جالب بود اين. بود كه بسر بزر برى من




تهيه كنند. به هرحال سكوت و رد كردن من در مورد صلـ سال تنها يعى وكتا'بهاء


 يك هنرييشـهُ مسينها. آنونى كويّين با آن همـه ميليون دلا رهايشى براى من و
 كه مى تو انل بلون پرداخت يكى شامى نقش آن شـخصيت را در فيلم بازى

 درست كردهاند، الما هرگز يك خيلم خرب نديلمام كه از روى يك كتاب خوب تهيه شده باشد. بيست و يكـم آوريل 19AY

ماهى ثرمز است

پی از كمىى تأخير همين الان خواندن كتاب ماهى قرمز است را به پـايان
 ملمى -تخيلى شباهت بسيار دارد. نويسندكان آن، دو آمريكايى هستند كـد










 است برای حملهُ دريايى به خليج خوكهانا.


 آن سازمان ضد












 مخرّب تمام كارايايب شده بودند. مبلغ سرسامامَآور اين جريانِّ تيمارستانـانى،
 حدس بزنند. شايد هم به اين دليل كه در واقع كسىى از آن اطنالِّ ندارد

 دو نويسنده، سناثور جان اف. كندى كه جندلدى بعد رييسجمهرور آمريكا

 كاسترو را به جيمز باند دحول مىكردند، چچگونه رفتار مىكرد. فلمينگ



 نقشهّ دوم اين بود كه كارى كنند تا در آسـمان كـوبا يك صـليبـ نـورانـى

 به امضاى دولت شوروى در كوبا پخش كنند تا به ملت اخطار كرده باشند




 جان بيرسون كه زنذكينامه فلمينگـ را نوشته است، بـعل نـوش شـته بـود


 به لغت جدى تلتى كرده بود. از تنها بروزهأى كه صرفـنظر كردند ريختن
 تازگى نداشت. در واقع نازىهاى آلمان جنان جیزیى را براى بر هـم زدن
(19яヶ - 19 • $\lambda$ ) Ian Fleming .

يادداشتهاهى ينج ساله
r..
 والدار كنند تا ريش خود را بتراشنلد جندان هفيل نبودا جون انتلابيون بنابر تصميم خود، ريشه ها را تراشيلدنل و انقلاب هم أدامه يافت. ولمى قبل از آن سازمان ضهد جاسوسـى در آزمايتشخاههای خود گردى اختراع كر ده بود كه



بريزد.



كثبور. در كتابب آمله است:





اها از آنچهه اطلڭع بيشُترى در دست استت، اينكه كروهمى تروريسـت در
 هحتوى ميكروب تب آنريتايح خوكها بود. آن كروه بايد آن را بـه كـوبا هى برد. ششن هفته بعل در جزيره:كوبا اولين شيوع تب آفريقايحى شخوكها مشاهمله ثُلـ و هجبور شلنـل سيصلد هزار خرك را قربانى كنـنـ.
 نسبت به فيدلا كاسترو بوده است. در واقُ زندگُى روزانهُ فـيل كـاسترو
 ضدجاسوسیى كوبا هـم در جهان يكى از بهترينهاست؛ با اين حال كافى


ماهى قرمز است
Y. 1

عنجاه بار سـوء قصد آنهها با شكست روبرو شـله است. بايد در نظر گرفت كه هیيزى هم وجود دارد كه كاميبيوترهاى آن سازمان قادر بـه كشـف آن نيستند: حالتت جادوبى جزاير كارائيب. وقتى كندى، رييس جمهور آمريكا، در سال سا 19 جيمز داناوان وكيل دادگسترى اههل نيويورك را به كوبا فـرستاد نـا بـرأى آزاد كـردن گـروهـى
 داناوان را در جريان بُخاردد، هليهُ خاصى براى شــخص فـيدل كـاسترو آماده كرده بود: لوازم مـاهيُيرى غواصى زيردريايی. در محفظظهُ أكسيرُن هـم ميكروب مرض سل را جاى داده بودنل. به نظر خود داناوان آن هديه هاهيگيرى چجندان مناسـب يك ريـيس جـههور نــود. آن را هـوضر كـرد و خـودش در نـيويوركى لوازم غـواصسى ديگـرى خـريلد. يكـى از مأمـوران
 دقت بأزرسى میکرديـم." شكستهـايحى كه بيشتر از هـمه باعث تعجبـ شلـهانلـ، سه سوء قصل تلدارك ديده شلده سازمان ضلد جاسوسى آمريكاست هنگام ديلار طولانى فيلـل كاسترو از شيلى در سال I9VI ـ شكست اول اين بود كه ترار بـود
 در دوربين فيلمبردارى , بنهان كرده بودند. مردى كه لز طرف آن مــازمان

 وانمود مىىكردند كه يكى از مأموران سازمان كوبايى است كه شغل خود را
 شليكي يكى از مأموران ناكهانى دیار حملةُ آيانديسى مى شود و ديگرى


يادداشُتهالى رينج ساله
r.r

دومين سوء قصهد براى مو تعى در نظر گرفته شـده بود كه فيدل كاسترو در شـمال كشور شيلى به ديدن هحادن آنتوناگًاستا مىرڤت. اتومبيلى بـه بهانهُ خراب شـلن، جاده را بند آورده و كاروان رسمى به اجبار ثوقفـ كرده بود. در اتومبيل ههارصهد هزار كيلو ديناميت گذاشثته بو دند و بايد آن را را
 اسـت، ديناميتها منفجرُ نشدلد.


 بودنل و در نتيجه خلبان مأمور سازمان ضلـ هـا به موتع فرار كنلـ؛ شليك نكـرده بود، سوه ڤصلد جهارم هم وجود دارد: زن بسيار زيبايحى از مأموران سازمالن ضـد جاسوسى قرار بود خودشى را به هر
 بريزد. زن كيــولها را در قوطى كرم صورت خود بنهان كرده و بـه كسوبا
 كيسولها حل شـله بردنل. سه سوه قصـل ديگر هم وجود دارد كه نويسندكان ماهـى قرمز الست بـه آنها اشاره نكردهاند. يكى اينكه در ميكروفن هايى كـه قـرار بـود فـيدل كاسترو چشُتشان نطقى بكنـل، جريان برق را بسيار شـديل كـنند. دأمـوران ســازمـان ضــلـجاسـوسى كــوبا درست بـه مـوقع آن را كـَـفـ كـردنل و تو ضيحشبان هم بسيار سـاده بود: المى دانستيم دير يا زود كــى به اين فكر

 به أو سهرده بود كه بلون بو، بلدن رنگگ و بـىمزه بودنل و زهر مهلكشان

بالافاصله ائر نمىكرد و فاتل میتوانسـت سسر فرمـت فرار كند. قـرار بـود كيسولها را در ليوان آبَميوهایى بريزد كه فيدل كاسترو و قتى كلهُ ستر به آن كافه مىرفت مى نوشسيد. مأمور بيش از سه ماه در انتظار مـانلده بـود و و
 خاصيبت خود را از دست داده بودند. سازمان كيسوالاهاى ديگرى فرستاد



 هنجمدل شُشله بودنل.

 نيست و يس از حمله به خليج خوكه ها اتفاق افتتاده استت، وقتى فيدل از جبهه، سوار بر يك جيـ روباز مراجعت مىكرد. دو نفر از كسانى كه از

 را هدف گرفت ولى جرنْت نكرد شـليكى كند.

بيست و هـنتم آوريل 19AY

## سى و بنجمين فستيوال سينمايى كن







 لاتبازى درآورد. شايد تنها صلـاى نعرهأى كه در اين بازار مكار مكاره جهانى
 فستيوال آمده بود تا خاكسترهاى تارزانا جوانى خود را را جمع آورى كند؛




I


 كاركردانها بودند كه امسال فستيوال از آنذها تـجليل هسـكرد. كـاركردان
 يانسكو









 هنرييثـهأى بسيار ماهر و خخوب، معتقد اسست بلين نحو، همهاهيز بـراى



. 1 م. - (19AF-19.9) Joseph Losey. .r . . $\rho$-. (199人-191.) Akira Kurosova $\Delta$
. - . (laY|) Miclos Jancso .f of - (Y WV. 19 YY) Michel Angelo Antonsioni $s$

سى و ينجمين فستتيوال سينمايمى كن r.Y

 را هـم خودش میى ساخت. طبيعى بود كه فستيوال مى بايستى با فيلمى انتتاح مى شلد كه يكـى از از
 فراموش نُشدلنى، تجليلى از تهيهكننله و كاركردان كه در ســال 1919 دو
 بسبيارى از فيلمهالى كنونى هم ملرنـو هشت ساعت در نظر گرفته شـده بود. هر روز مى بايستى اسـبـها و فيل هـا
 مى كشاندند و مجبور شده بودند يكـ راهآهن در آنجا به راه بيندازند. با تمام اين احوال افنتتاح اين فيلم در سينمايى در نيويورك به آنحر آنر و عاقبت
 سينمايى به شمار مىرنت. ليليان گيش
 خانم كاترين لایورت، خبرنگار فرانسوى، با او در خانهانُ در نـيويورك


 كرده و مثل عهد خود، آنها را فرفرى كرده استـ. از او جذابيتى لز مــد

I 1 سال 1919 ساخاخته شـده السـت. م (19V1 _ IMAY)Igor Stravinskij .T '今' - '

$$
r \cdot \lambda
$$





 نمايس فيلم در بعدازظلهر سه ساعت پی پيانو زد و سه ساعت ديگر همر براى

 شخضصيت ديگرى كه نام أو تا ابلد در اين فــيّيوال بر جاى خواهـلـ مانن
 ايلماز گونى است كه از زندان كايزيري تركيه فيلمش ران را نوشته و كارگردانى كرده أست. فيلمى كه در پايان هفته بيثر از ساير فيلمها مورد تو جهه قر'ار
 فرستاده شـده بودنل. جايیکه ايلمـاز گونى كار خود را به پايان رسانده بود. چجهل و پنج سال دارد. به خاطر فعاليت سياسى محككوم شده و در زندالن بود. اكتبر گذشّنه از زندان فرار كرده و بلون آنكه اثرى از خود بر جاىى
 بدون هيجگونه اطلاع تبلى در زير نورافكن هاي سـاختمان سـينما ذلـاهر شد. فراكى به تن، شالكُردنى ابريشهمى بر گردن و با موهايى كه آنذهـا را

 بودند مقابل, سالن نمايشى تظاهرات محىكردند و شعارهايى غير قابل, فهم

## سى و ينجمين فُستيوال سينمايىىن

$$
\text { Y. } 9
$$

عليه ارتش تركيه فرياد مىزدندلـ دو روز بعد دولت تركيه از دولت فرانسه تقاضاكرد ايلماز گونى را تحريل آنها بدهنـنـ














 موهيايیشدهُ رييس جمهور سابت كلمبيا را ديده بودم كه در در ئـهر رم مرديه



 برايم به صوردت باورى خرافى درآمـده استـ. در نتيجه مـن تـنها عـنـور

هيُت قضات فستيوال بودهام كه رسـم و رسـوم را در هم شـكسته و رعايت نكردهام. أســوكينگ را نيوشيدهام.
جكى لانتُ شـايد حتى بدون آنكه بـه عـمد خـواسـته بـاشلد در ايـن شورش يكى نفره به من بسيار كمكـ كرد. در شبـ افنتياح فستيوال در قصر

 اينكه فرصت نكردهد لباس عوض كنلد، با بلوجين و يك يلوور قرمز وارد شد. درست همانطور لباس بوشيله بود كه در مكزيكى ديله بودمش ور با او آشنا شَده بودم. موقمى كه رييـى فستيوال تئاتر شهر نانسى بــ بـود. ابـن
 رسمیى بود، مــل نسيهـى طبيمى وزيلدن گرفت.

بيــت : شــُــم مه 19AY

## ملاحظات يك عضو هيئت قضات در فستيوال كن

اين مرتبه وتتى جورجو استرلر'، رييس هيئت داوران، در شب مـراســم




 برد. من هم يكى از آن المضا بودمه.








[^14]

 وراجى كنند.
كانديداى خرد من براى جايزهُ نخلل طلايى نقط ممان فيلم مفتوردالاثر


















1. Robert Fijure Lee Bret


سباسى مربوط است. فيلمبردارى آن هم به راهــنـايى كــارگردان تـوسط


 وجود داشثته باشد.
از همان ابتدا واضح بود كه بول تمام هيئت داوران را تحت تأثير قرار













دادن بقيئ جوايز كار آسانى بود. جايز





براى فيلم فيتزكارالدو اثر ورنر مرتزوكى آلمانى، شــايد مـى بايستى جـاى خود رابا هم عوض مىكريكردند.







 بهمرحال در تصميم نهايى|ام تغييرى ايجاد نياد نكرد.





 همه انتظار داشتيم، به نحو إيراهاىى واكتر، اجرا اجرا نكرده بود.






ملاحظات يكـ عضو هيمت قضات در فستيوالل كن
ris

داوران بــه صـراحت صسحتبت كـردم، حـتى حـاضر بـودم از آنـتحه عـبين
 نداشتنـلـ. درست برعكس، به خوبى مى شـلـ آنها را حذف كرد. با اين حالى

 جلوگيرى كنـم و به او گفتم: آآتاى هرتزوگـ نگُران نباشيل. ما كه كم و بيش
 19AY دوم زوزئن

تابستان در

پس از ڤيبتى طولانى به رم بازگشتنم و ديلم مثلى هميشه باقى، هانلـه استـ؛ زيباتر، كئيفتر و ديوانهنر از بار آخترى كه آن رأ ديلـه بودم. تابستانـا ناكَهان
 لباسهاى زنانه هم كه اهسـال؛ با طرحها و رنگـهای خحود در را به هر جا گُّوده است، شـهر ابِى را به ملرنتوين و جووانانهترين شهر جهان تبـلـيل
كرده بود.

 بلكه بلان نحوى كه ثبل از ديلن آن، آنجا را هـجسم كرده بود. اين مسئُل در مورد خحود دن هم صدق مىكند. ولى نه در بارهٌ شـهر رم. اين شهر تنها شهرى اسـت كه درست همانطور اسـت كه آن را در نظلر مجسبم كردهام.
 آن را به خاطر مى آورم.
برإى اولين بار در تابستان سالل 1900 به اينزجا آملده بودم. بـيست و هفت سـالٍ بيشَ. به عنوان خبرنگار از طرنـ روزنـامهأى از شهـر بـوگوتا

يادداشتههاى بنج ساله
YiA
 مى شـل كه با سـكسكهای مـلام دجّار تشنـج شـله بود. يكحى از دوستانم كه بزشك اسـت در كلمبيا به من گفته بود اين نوع سـكسكه علامـت سرطلان شكم اسـت و اگكر به موقع به آن رسيدگى نكنند بدون شـك آّب بــلـن را

 كه در كشتتى اقيانوس ييمـا در اثيانوس هنل سغر محـكر د و دچار سـكسكه شـلفه بـود. بِس از جــنـ روز مـعالْجات بـيهوددها جســلش را در بـرخـم
 آخر و عاقبت بات اعظم أين طور نشـلـ در عوض خود من درست در همان




 جـمـانها كمكـم بكنل. ناگهان يكى نفر از كسانى كـه هـرگز در اغـتصابـ شركت نمـىكننـل به دادم رسيل و با دريافت بــنجاه ليـر آن زمـان نـه تـنها

بيدا كرد.

ساخختهانى بود بسيار قلديمى كه با مصالح ساختمانى مـختلفى تعميرش
 كوليزه ' نزديک بردنل كه ته تنها هزاران هزار گربه را روى پِلههاى آنج مى ديلى، بلكه بوى ادرار رسوب كردهشان را هم حس میكردى. كسمى
I. بزرگـترين آمفى نناتر جهان كه VQ سـال بعد از مبلاد مسبتح ساخته شُده اسـت. - م.



 خوانندكان زن در ايرا و خيلى هم اظهار خشُنودى میى مرد كه يكى جـوان بيست و سه ساله أز اهاللى كارائيب از إقيانوس عبور كرده تا يايايل و با او آششا شود.



 مىكرد، زانوهاى استخخوانى و صورتىرنگ آنها بـود. هـميشـه نـيلى از

 بيرون راند. بههرحالل نمى دانم كدام دسسُلهُ جادويحى كارائيبـ به من ندا داد داد
 راهنماى خود تقاضا كردم مرا به يكـ هتل ديگكر ببرد؛ جـايىكـه آن هـمـهـ
























 تنها موجودات بيدار در ساعت سـنـ بعداز

ا. انواع ماكارونى و المساگكى. - م.




 شيرها از خواب مى لويليـم،









 رم رخ مىدهند.
نهـم زدن 19AT

## بيجاره آن مترجمان خوب

يك نفر گنته است بهترين نحوهُ كتاب خواندنا ترجـيمه كـردن آلن است.













[^15]يادداشتستهأى ينج ساله
pry

درمست برعكسى، شريك و هملست نويسناه به شمار مى رفت؛ درست مثل. مترجمههای عاللى همهُ زهانها. وقتى آثار نويسنلهاى را به زبانى میى خوانى كه زبان مادرىات نيست،

 - مدل مو مسيقى - دو اين الست كه بتوانى آن را به دوستانت عرضه كنى. شايل به همين دليل بـود كـه مـارسل يـروست از جـهـان رفت و يكـى از


 ترججهه میكردم، آتدره مالرو




 لثو


 را تقطع كنم.
. . $p$ - . (194F - 19..) Antoin De Saint Exupery .r (1): (1AYV_IV9A) Giacomo Lcopardi .f
























Iose[ Teodor Konrad Korzeniowski Niowski Joseph Conrad . 1


در لهستان متولُ شد و اسم واقعىاش يوزف تئودور كنراد كورزّنيوويسكى










 را دو بار به دو زيان مشختلف نوشته الست و اصرار هم مى دكند كه يك الر


 رفت مترجم إيتاليايیى آثـار مـن بـود، طـى تـعطيلات، كـتابـ بـهـئت اثـر
 نويسندامام. شخصيت عجيب او را هم دوست داشتم و تمجيد مـيكردم گرجه موفق شدم فقط جند مرتبه بييتمش. خيلى دلم مى خواست بـا آن


 كردن آن آست. در مرحلهاي به جملهاى رسيـده بوديم كـهـ در ده سسطر،
(191. ـ 19VF) Jose Letana Linia .

بيجار ها آن مترجمان خوب
ryy






 هماننطور كه بود به زيان ديگر منتقل شـود. نه فقط با حسن خـوده، بـلكه
 آنطور كه هست به خوانندگان زبان ديگر ارانه كند.














بيست و يكم زُرئئ

## بیيرى جوانانئ لوئيس بونوئل

















بلـون درد. تمام جيزهانى بلد را فـرامـوش كـرده بـود، امـا هـمانطور هــم
 تنها مسنلهاى نبود كه در اين كتاب عالى تحت تأثير قرارم داد. براى اولين
 ماست: اطمينان بيرى. قبل الز اين هم كتابى از سيمون دو دو بوروار در اين بار باره
 تحت تأثير ناجعهأى كه بونوئل در بارهاش صححبت مىكند، قرار نگــرفته


 بودى، چگُونه بود. أين جريان ستخت باعث نگرانى او او شـده است (اكنون
 نسيان است. درست مثّل سالههاى آخر عمر مادرش. (ابايد از دست دادن


 از ددست دأدن آن است.
در واقع كتاب او كتاب خاطرات اسستا. جنالن به دقت نوشته شـده كه
 دوستاتم كفتم خيال دارم خاطرات خود را بنويسـم و او هم در جوابـ





## بيرى جوانانهُ لونيس بونوئل

rum

بسـلان نـحو قـرون وسـطىى، بسـيار دقَيق استـ. هـمانطور هـم در ثــهر دانشگاهى مادريد (كه روى نسل كسانى مثل او تأثير بسيار خخوبى داشته است) در زمان به وجود آملدن سوررئاليسم و همانـطور هـم در در مـرأحـل


 خود را از دست داده است. در نتيجه لذد كوش كو داد دادن به موسيقى را كم



 است و خودش مى گويد آخرين فيلم اوست. خون فعاليتى در كار سينما ندارده، حوصلهاش سر مى رود و احسـاس بيمارى مىكند. خـيالْ مـىكند
 مردى كه مثل أر بتو اند اينطور زندكى خود را تجزيه و تحليل كند و اثرى
 و ازكارانتادهاى نيست كه خردش تصور مى كنـد.

 ندارد، مميشه خيال مىىكيم مسئلها|ى است كه بر سر ديگران مى آيد و به

 فرودگاهى در كلمبيا به يكى از همكالاسىى هأى سابق خود برخورد كردم كه همسن و سالل خودم بود، اما دو برابر آن را نشُان مىداد. با يك امتحان

ساده دريافتم ريرى زودرس او ربطى به سن و سال ثلارد و نقط به ايـن
 بگيرم و در ضـن صحبت كفتم موقعيت بد زنـدكى أو تـقصير خـدلاونــد نيست. تقصير خودش است و و بس. من هم حق داشـتم او او را از آلن بـابت سرزنش كنم تحون آٓنطور (آتحليل" رفتن او، نه تنها خود او را يير میىكرد، بلكه نسل ما را هم كهنسسال مى سـاخت. هحندى قبل از يكـى از دوسستانم تقاضا كردم به مكزيكل بيايل. بلافاصله جواب داد: الانه به آلنجا ندى آَيم. بيست سالل است به مكزيكى نياملدام و دلم نـمى خواماهـل بـيايم و بـيرى خودم ر! روى جحهرهُ دوستانم ببينم." بالافاصله متو جه شـلم او او هم دارد از از روش خود من يبروى میكند. يعنى كارى نكنى كه (إِيرى") در فرارسيدن
 اسـت و ظاهرش هـم فوقالعاده خوب أست و مـا نـرزندان او او بـه خــوبـي

 است كه موارد خوب آن را در نظلر بڭيريم. ميگل بارنت، نويسندهُكوبايى،



 دوبووار در كتابه خخود به دكتر كريو بِرد
 باعتث تسلى خاطر مى شوند. به اين نثيجه رسيده بود كه اكثر آنَها در فكر


2. Grave E. Bird

بيريى جوانانه' وئيس بونوؤل
r





 رخوت به وجود نـي آورد.















بيرمرد خود من بودم.

جهارم اوت 1 PAY

## داستانهايى كه هرگز ننوشتهام









 أتاقهاى خورابهايش شباهي




 بركثشت. از خواب بنجم به خواب جهارمّا از جهارم به سوم و دوم و و در آن












 و بدون اثاثيهأى بجز يكـ تختخراب









 مى شود؛ قسمتى كه آن را هرگز جزو مجموعه آثار خود نخواهمند ديد،

داستانهايـى كه هركز ننوشتهام
r $r$ V

زمانى قبل از داستان مردى كه در خرأبـهايش گم شـده بوده در نكر اين بودم كه داستانى بنويسـم كه فـقط عـنوانش را در سـر داثشتّم و بس: ("مغرو قى كه براى ما حلزون مى آورد.)" به ياد مـى آورم آن را برا؟ى آلوارو ســدا سـا سـاموديو تـعريف كـرديم و او

 مناسبى تحويلم داده اسـت. داستان مرد عـظيمالجـثهإى كـه آبب از تـمام
 براى ابد جزو داستانهايحى قرار گرفنه كه مى بايستى نوشته میى شـدند.


 صنعتگُر بودند. از مردى كه تراكتور مى يكمرتبه تراكتور خرابِ شـده و از كار افتاده بود. از يك خياط هـم هـمان را



 آن هـم به دليلى بسيار سـاده: داستالن بسيار بلى بود بـي
 خيلى خربـ استـ. در يكـ بـعـنازظـهر سـرد كـه مــوز مـى آمل در شــهر كاداكس اسپانيا به فكر آن افتاده بودم. يسش از سه روز باد سسرد شسمالى تصميم گرنتم ديگُر هرگز به آنجا مراججعت نكـنمّ. مـرگ مـن در آذنجـا

يادداشتهاهى ينج ساله
rus

ستمى بود. شخخصيت داستان مـن هـم درست از هـمـمان جـريان وحشت داشت تا اينكه در شبى در يكـ جشن آن را در بـارسلون بـه دوسـتانت
 كردند و همان شسب به شهر كادأكس بردند. هرد طى آن سفر بـه خــاطر عقايد خرافى خود فلج بر بالى مانله بود و هنگامى كه عاقبت بـس از يكى
 خلاص كند. هرد كه قادر نبود آن همـه وحشت بازگشت را تحمل كند، به
كودالى سقوط كرده بود.'

 كرده بود. عاقبت خود دختر درك مىكنلد دارد دنبال آن مرد ميكردد چحون
 توطنّ كرده و مـى خراستند شاه را به تـتل بـرسانند و عـاقبت هـم مـوفق

 مى خرردند كه او همهاحيز را بلد است. داستان ديگرى هم بود كه آلن آن را با به پايان رساندم: داسستان مردى كه طى يكـ جشنّن براى ثرساندن دوستانش به داخل يكى زره فرو مىرود، ولى بعد نمى تواند از آن بيرون بـيايد. در




سرگردان. ـ م.


داستان هايى كه هركز ننوشتهام
rqq
(آنطورى كه من تا آن موقع تصـور محى دم) بلكه آن را تطعه قطعه به روى

 ههگى در دريا غرتٌ شـده بو دنل.

19AY بيست و هـتـتم اوتـ

## هوابِيماى زيباى خفته'







 از راهش كنار رفتم و وقتى به صندئلى خود







## يادداتتتهاي ينج ساله

yfr
خيرهقدم گفت. جام شامِّانى را نُگرفت. سعى داشت با فرانسـهاى دسـت
 نيز با لبخندى درخشان هوين ستاركان تنشكر كرد. يك ليوان آب خخوردن خواست و در ضمـن ملتمسـانه گفت در طول برواز بيدارش نكــنـند. بـعـد كيف آرايش بزرگ و هجهارگوشش را روى زانوهايش گذا


 هرگز كارى بيشُبينى نتشده برايش بيش


 آذكه لحظهاى تغيير جا بلدهل. خوابى بلـون وتفه كـه تـا نـيويوريك طـول كثيد؛ هفت ساصت وحشتاناغيز و دوازده دقيقه تأخير.











هوإييمانى زيباى خفته
rfy
مسى داشـت خــيالم آســوده شــد كـه حـلقهُ ازدوااج نيست. شـايد حـلقهُ نامزدىای زودكذر يود. به خود عطر نزده بود. از يوست بـنـُس بويى به
 مىكردم: التو از ميان خواب خوددت، از ميان دربا و كشتى ها...." در ارتفاع لـع








 ادبيات معاصر مريوط استت. خـانهُ مـهرويان خـفتنه انـر نـويسنده زاريـنى، ياسونارى كاواباتا.
با نحوه: ديگرى با آن كتاب زبـا آشنا شـده بودم كه بهرهرحال به زيبائى




 به أسانيولى ترجمه شده بودنذ. در واقح آنحچه با اطمينان خاطر در مر مورد
. 1
(19Vr - 1^99) Yasunari Kawabata . Y

 مى هكنند. براى اولين بار با اسـم كاواباتا موتعى آشـنـا شـلده بودم كه در در سال 198^ برنله جايزه نوبل شـده بود. سـعى كرده بودم بـعضى از از آثـار او را




 هاراگيرى انتحار كرده بود. در نتيجه وتتى آن نويسينده: فرانسوى بـه مـن




 (ادرست به همين دليل مى خواستيم با تو آشنا شويم.ل"آنر سر همر بـم به آين
 نويسندهاى زاينى هستّم.
سعى داشتم منظلورشُان را درك كنم؛ زوز بعل به كـتابفروشى خـا



 ولى به نظرم بسيار واقعيت دارد.

Yukio Mishima . 1

هواييماى زيباى خفته
rys

بههر-حال تنها كتابى كه دلم مى خخواست خـودم نوشته بودم همان خانهُ ههرويان خفته اثر كاواباتا بود كه قصرى عجيب و غريب را در حومهُ كيوتو
 آخرين آرزوى عاشقانهشان را برآورده سازند: صرناٌ تهاشاكردن زيباترين دخترهاى شهر كه برهثه و منگُ از مواد مخخلر در بستر هایى خود افتادهانـلـ. حق نداشتند دخترها را از خواب بيدار كنثلد و به آنها دسـت بزنند. تنها لذت سالحخوردگى آنها اين بودكه نخود را در رؤيا در كنار آنها ببينند. خود من هـم آن تجربه را در كـنار زيـباى خـغتلهُ هـوایـيماى نـيويوركي بـهدست أوردمر. چــندان هـم از آن راضـى و خـوشحال نـيستم. درست برعكس، تنها چيزى كه آرزو محىكردم اين بود كه طلى آن آخرين سـاعت
 آورم و خلاص شوم. بتوانم بار ديگك به جحوانى خودم بركردم. امـا نــــــ،
 نگاهى به من بيندازده خود را مرتب كرد و از جا بلند شـلـ أول از همـه از
 هوايیها پِرواز خود را تا مكزيكوسيتي اداده دادم. دلم از همان موتَ برای


 هواييها ورقةُ دهاجرت را به دستم دادنلد تا ير كنم. من هم آن را به تلخخى بر كردم. شغل: نويسندهُ زإينى. سن: نود و دو سال. بيست و دوم سبتامبر 19AK

## داستان بعد از داستان






هـيـج روزنـامهـنگارى تـا آن مـوقع آنطـور وادارم نكـرده بـود روى









1. Clotilde Armenta















 اومانيفستو در دم به جاب رسيد.
يكى از اولين خوانندكان كتاب به من گُفت: اضنقط در مـورد مسـائل
كيّن زنهاست ارين






جوامع "مادر سالارر| الست؛ كسى كه مشخفيانه آن ماجرا را رهبرى مىكرد، ثورا ويكاريو مادر آنجالا بود (در واقعيت اينطور بيشى نيامله بود). آن هـم



 از هرجه كذشته هاشق اوست و درك كرد مادرسُ هسئول أَن فاجعه بوده






 صرفأ به ثعريفـ آن قتل مربوط مى شود. درست مبل آن ترازّديى يـونانى اديب شاه اثر سوفوكل كه تجزيه و تحليل مردى است كه مى خـواهل خود را بيدا كنله سرنوشت خـو خود را نعيين كند. در رمان من، مشكل ترين كار اين بود كه مسـانثلى راكثـف و و بيان كنـم كه


 روساندا نه تنها با اين امر موأقق بود، بلكه به من گفت: الأين تـرازدى بـه حوادث ر.دطي ندارد. بلكه فقط به أحساس مسئوليت مربوط استا يوت، يا بهتر


وصل كنيم آن وقت متوجه مى شويم نقط خود ما هستيم كـه سـرنوشت











 اجتماعى بسيار هم قانونى بوده است.
وقايعى هم كه باعت شـده بود باياردي










داستان بعداز داستان
ral

سعـادت با هم مى زيستند. شـايل همخحى سحس مسىكردند بـه آن استيااج دارنل. جــون خـاتوه يـانتن يكى تعقصيركارى هــمـانى مـحسولب همىشل. انگار بلان نحهو فاجعهاى كه همـخى در آن دست داشته و مقصر

 جهان اين است كه آنتحه را بقيه فراموشُ كردهاند، به يادشُان بيندازد.
سيزدهــم اكتبر 19AY

## همينگوى در كوبا













 نداشت. حتى مثل ستاركان سينما زيبا بود و اخلاقاً نيز به همسر فرانـير انسيس

ماكومبر ' شباهت داشت. ولى بهار آلن سال برايش جـيـندان خـورب نـبود.

 وداع با اسلحه را به بايان بر بانـانـ.


 بنويسل، ولى آنذ موقع ديعر از روزنا




 1909 نوشته بود: الابه خاطر ماهي










[^16]r $\Delta \Delta$

داشته باشلف: او بلون اراده هجذلوب كوبا مى شـل كه از ماهى هاى درشت
 سرگردان در هجهار ديوارى انتأن. يههرحالن هر يكى از زنان او مـى بايستى صبر مىكردند تا يكى روز نويسندگى أو تمام شود تا بتوانند بار ديگُر بـه
 كنـن. بولين فايغر او را در مرسلهأى مشكل در زندكى ترك كرده بود. ولى
 عاقلانه پيدا كرد: دنبال خانهأى كشّست تا شوهرش بتو إند با خيال آسوده در آن جا بنويسل و خخودش هم آزادانه در خانه بمانل. آن هنان بود كه از طريق

 آن را به مبلغ هجله هزار دلار نقل خريل. از نـويسـدگانى كـه در اهـاكـن مختلف جهان، خانهأى دارنلد اغلب میىنرسـد كداميكـ از آن خـانهها را



هزال جلل كتاب داتشت به اضافهُ خههار سگُ و سـى و دو گربه، روى هم دفته بيسـت و دو سال در هاوانا زندگى كرد. تقريباً نـيمى از عمر مفيـد نويسنده بودن خرد را در آنجا زيسته بود. مهـمترين آثارش را

 جزأير رودخانهاىى. علاوه بر أين بار ها سعى كرده بـود رمـان عـجيبى بـه





























مى كردند در كوبا جذب بــده بود. كمتر نويسـندهالى مئل او در آلن جزيره






 راكشف كند.

بيست و دفتم اكتبر 19AY

## ارنديرانى معصوم’ و مادربز رگش ايرنه بإياسr














 Y Y Y

يادداشتّهاهى ينج ساله
r.

به او داده بود. خانم رييس غير هم او را مىترساند و بر او حكــمهفرمايى
مىكرد. از وجردش سو عاستنفاده مىكرد.





 اين بود كه دخترك خانهُ او را الز سر سهل اiنگارى به آتش كشـيله بود و حاللا
بايد خـــارتش را جبران مىكرد.
 مى ماند. با اين حال كل جريان را يكى ردان نمى ديلدم، بلكه نوعى ترازدى مصؤر به نظرم مىرسيل. شخيلى بيستر سينمايى بود تا ادبـيات. آن را بـه صوردت فيلمنامه نوشتم و وحنا سالّ بعلد تصميم گر فتتم بار ديگر به صوردت رمان درآورم.
اسم دخترك كه در لحظة آخخر به فكرم رسـيلده بـود يكـ اســم بـومى

 خودكامג پيبرى كه حلود دويست سالل عمر كرده بود، گاه او را نيكانور و
 شسخصيـت جرر درنيايل كـسى باورش نمىكند. در جهان رمانهايى و جود

 مــى خواهــم تــجربياتم را در ايــن بــاره بــنويسـم. خــو آلن رولفـو' (كـه

ارنديرایى معصوم و مادريزركش ايرنه ياياس
ris

شُشخصيتهاى كتابههايش همييُه اسامى بسيار خوبى داشته|اند) يكـبار به من كفت اسامى را از روى سنگ قـبرها بـرمى دارد. اســم الول بـعضى

 نمى شـد نقش مادربزرگ را در فيلم به ههلده بگيرد، مكـر ايـنـكه بـرايش
 كنم كه خود من هستم ." ولى من هم بسيار درستكار بودم. اسم واقعى را
 بگذارم. خطر اين وجود داثـت كه به شـخميت مـتفاوتى تـبلديل بشـود.
 شخصيت بعذارد. تا بتوانن حسابى به قالب أو فرو برود و نقش كند. به من قول داد هركز آن نام رابر زبان ياورد. اميلدوارم اگر روزى آن را گُفت، به گرش من نرسد.


 كارگردان برزيلى كه در موزامبيكى متولد شده است، سـالـها هاى سـال بـا بـا صبورى و تحمل خـاصِ ثـرتغالى ها مـنتظر بـاقى مـانلده بــود تـا آن آرزو
 مىىدسـلـ در بارسلون من و او توافق كرديم او كـارگردان فـيلم بـاشد. در





يادداشتهاى بنج ساله
rgy

رسيله بود. هفت صبع شـده بود، ديگُر قادر نبوديم تدمى برداريمه ولى هردوى ما مى دانستيم دير يا زود آن فيلم ساخته خواهد شـر شد. از آن به به بعد





 داشت و بسيار درشتهيكل بود. با جشماني درشت و درخشـان. هر كارى

 كامل مى شد. ولى نشـد و طى بارهايى كه در آن مورد با هم گُنتگو كرديم أو پِس از آن حرفهُ طولانى و مونقيتآميز خود روى مسئلهاى تكيه مى مىرد











[^17]ارنديراى معصوم و مادريزركت ايرنه هاباس
ry
ارنديراست. اوليس، بسرى تازه بالغ هلندى داستان، هم انگار بـه عـمد












 وتتى ايرنه پاياس را روى يرده


 سنگدلى است كه سالههاى سال ييش شبى در كارائيب ديده بودمش.

سوم نوامبر 19AY

$$
\begin{aligned}
& \text { درهاى آمريكا نبابد نيمهباز باشند، } \\
& \text { بايل ورود بر هر كسىى ممنوع بشـود }
\end{aligned}
$$
















متتظر بمانم تا خانوادهام از آن سفغر عجيب به (اخـارج") مـراجـعت كـنـلـ






















كرده بودم.
بيش از ده سالل تمام سعى وكوشُس من براي كَرفتّ ويزا بيهوده بود و

درهاى آمريكا نبايد نيمهباز باشند،...
ray
 سرانجام يكى از دوستانم كه در سنارتى كار مىكرد با كثنف رمز مسونق شـده بود دليل آن را كينّف كند: عـمـليات تـروريستى در كشــور كـامرون آفريقا. حندان تعجبى نكردم. به أينگونه انُسباهات عادت دارم. حتحى بـا اينكه در زندگَى هميشـه از تروريسـم نفرت داشُتهام و در ضـمن در عمرم به
 كنسو لُّرىهاى مختلف در طلى سالذها به من تكرار كردهاند، فقط همين بوده اسـت. به نحو احمقانهأ محكرمـم كردهاند كه به يك كروه كــونيـيتى وابستهام يا بودهام. مىتوانست صصحت دانمته باشلى الگر صست داشت اشت از آن احسـامس ندامت نمىكردم، ولى واقـعيت ايـن امست كـه بـه هـيـجوجه صصحت ندارد. هركز در عمرم عضو حخزبى نبودامام.
 | بود. موتعى كه دانشخاه كلمبياى نيوبورى به من دكتراى افتخارى ادبيات را عطا كرده بود. آن همـه خوشـى من در بازگشت به نـيويورك بـا
 وزارت خارجه از ترس اينكه مبادا از مـقامات مسربوط بـه مسهاجرت در در فرودكاه نيويوركى كار خططايى سر بزُند و نتيجهُ آن در مطبوعات منعكس بشود، يكى از كارمندان وزارتحانه را از واشـنـگتن روانه كرده بود تـا سـر ساصت هشث در فرودگاه به بيشـواز من بيايل و مرا به هتن ببرد و بلاناصله

با اولين هرإييما به واشثُتن برگردد تا روز بعل بتوانل به اداره برود. اما هواييماى من از فرانكفورت نبود، از بارانكياى كلمبيا بود و ساعت هـّـت به زمين تنتـست، بلكه ساعت حهار صبع فرود آمد.
 طى آن انتظار سهبار بثنـت سر هم ترجــمهُ انگـليسىى كسـى بـه سـرهنـگ









 حسابى بدهنـلد، يا آن راكاملاً از من درين دريغ كنند.














آمريكاى لاتين بهندرت تربانى اين سيستـم (أتهامى" قرار نگرفته|اتـد. بـه
 برايشان انجام دهيم. در غير ايِن صورت ويراً را از ما دربغ هى كيننـ و بهانه مى آّورنلد كه با مقامات كـونيست سر و كار داربم.
 آقاى آنخل راما، اهل اوروگوئه دو مثال بارز باعث رسوايمى است، بس از



 همين فرصت را هم در نظلر نگرفتهاند. تمام اينگونه قضايا به نظرم بسيار اححمقانه و بسيار غير منطقى انل، خون





 اجتنماع آمريكايى نيست (آنطور كه سـران دولت آنها آها اعلام مـى دارنــد)


نقد مىكنند.
دمـم نوامبر 19AY

## فيلمـنامهن نويسان در نيـمـهتاريكى

جندى قبل در دهكدهُ ساحلى فرجنه ' در نزديكى رم، فرانكو سوليناس،




 خود مى ماندند. فرانكو سوليناس سرش بسيار شلوغ بود و آنها نـيز بـا بـا صبر و تحمل منتظلر مى ماندند. ولىى أو در آن هحيط سينمايى بسيار نادر بود. هيهجوقت روى بيشّ از يك فيلمنامه كار نمى كرد و تمام نيرويش را با به كــار مـى





نظرم يكى از حرفه|ىترين نويسندكان سينمايى بود. حر فهاى بس هشكل كه هرگز از آنه آنطور كه بايلد و شايد، قدردانیى نشـده است. هـمين كــهـ
 خاص سيندايى فقط اشـارهأى مختصر به آن كردند. دوســتان صـهيمى و ملاقهمندان او نيز واقهاً نمى دانند جه جيز كرانبهايِى را الز دست دادها در ايسنـجا فـرصتى بــه دست آمـــده است تـا در مـورد سـرنوشت فيلمنامهنويسان سينمأيى تعمتى بكنيم؛ كسانى كه هميتئه در نيمهناريكى ترار كرنتهانل. كسىى آنها را نمى شـنأسلـ، مگـر ايـنكه بـه نـحوهُ ديگـرى
 برایى سينما در رثبهٌ دوم قرار دارد و فقط به درد امرار مـعاش مـى خـورد. مجالات سينمايى هميشـه در نكر كارگردانها هستند و فراموش میىتنـد




 بسيار بااستعداد ايتأليايى كه نفسى تازه و شادابـ و باسابقه بـه سـينماى

 بودند. چچنان با هم هماهنگُ بودند كه نمى نهميدى كداميكـ از كجا آغاز

p-. (1419 - 19, r) Cesare Zavatini . 1 (19V7 - 19، I (1) Vittorio De Sica .Y

درخشـندهُ نتورناليسـم بودهاند. گرحه در آن آسهـان ستارگان ديگُرى نيز به همان اندازه مى درخثثيدند؛ مئل روبرتو روسلينى '.


 مى شـل، أنگار خود او كارگردان بود. در واتع اكثر فيلمهاى ها آن زمان تحت تحت
 به حشثــم مى خورد. البته به خاطر ترتيب الفبا. نام او با حرف
 اشكال در جايحى جا مىگرفت. تهيهكندگّان كه خــودنشان هـرگز در فكـر


 بدون آن؟؟"
يك نسل از جوانان متعصب سينما به رم مى رفتند تا در ملرسهُ عالى سينمايى آنجا تحصيل كنند به اميد اينكه زاواتينى معلمشـان بانشد.
 و فقط بعضى از آنهاكه تسليم اين تبعيد درونى مى شونلد، جان سالم بـلم بـ در مى برنل. هيج شغل, ديگرى اينطرر فروتنانه نيست. در اين روزها كه مصاحبه با لـن بـى شـمار شــده است، اغـلب أز مـن


.19vV. 19.9) Ruberto Rossellini . 1


مى توانم بدون سينها زندكَى كنم و نه مـىتوتوانـم بـا آن بسـازم. از جـانب




 ديدم, تا مدتهاكيج بودم. وقتى هاقبت راز آن راكئـف كردم، فكر كردم

 مدرسهُ سينمايى تحصيل كنم، ولى نقط موفق شدم او را از دور ببينم, از 190F همان موقع در كلمبيا در نبردى سينمايى پيروز شُده بودم. در سال

 يشتيبانى روزنامهها براى يك سالل نقد سينمايى نوشتم. سينماها در ابتدا
 مى دادند، ولى بعد دركا كردند مىتواننل روى جمعيتى حسـاب كنند كه با آلن مقالات فيلمهما را بيثتر درم درمى يابند.




 بودم مئل هر روز در مقابل ماشين تحريرم نثسستم و هجلده ماه بعد بـلند

## فيلمنامهنويسان در نيمهتاريكى rvo


 ماشين تحريرم بنئينم و جهان را به ميل خودم خلت كنمّ.

هفدمم نوامبر 19AY

1914

## توقف بيست ساعتهٌ گراهام گرين در هاوانا

















بود كه از آنجا آملده بود. طى آن بيست ساعت فقطط يكـ وعلده فذا خِررد. لقمهاى را مثل گنجشكى به دهان گذاشت، ولى سر ميز يكى بطرى شُراب


 رمانهايش گُيج شـده بؤد. دو ساعت يس از ورودش به ديلنش رنتتم. ههين كه فهميله بـود در


 كه خـود او هم به خاطر مى آورد) زمانى بود كه هر دو دو با با هيتّت بـانامايايى
 آن موقع نوشته بودنل توريخوس، رييس جمهورو، خواستته بود ما را به آن

 ولى دعوت توريخوس از ما براثى هـراهـى بـه واشــنـتـن دليـل ديخـرى داشتت. مسى خواست دوسستن كـارتر، رـيـيسجهور آمـريكا، را بـا يكـ شوخحى مسترمانه اذيت كند.
واقعيت در اين است كه ورود گُراهـام گُرين و مـن (مــنل بسـيارى از






ريسسجمهور آمريكا خود را سخت متعجب نشان دان داده و قول داده بـود














 شـليك بيست و يكـ توپ



 براى او تعريف كرد خود كارتر هم بر با دندانها تلليزيونى شُباهت داشَتا


يادداشتهایى بنج ساله
rar

جوإن شـده است. حافظظهاش هم دستنخورده بـر جـاى مـانده بـود كـه هميشه امتياز او محسوب مى شدله استا. مثل هميشُه در مـورد مسـانلى
 در هفته آينده مىيبايست در هحند دادگاه مختلف فرانسوى حضور يابل. به خاطر مقالاتى كه در باره مافياى شهر نيس نو نـو



 "روستات بميرم."
يادم نيست در كجا بود كه گْنته بودم گراهام گُرين دارد با جـان خـان بازى مىكند. او هم مى خواست نوشتـن خاطراتت جـهار دادكــاه را بـا آن شُروع كند.
 در ابتدأى انفلاب با هم آشنا شده بودند. موقعى كه داشتنند از روى كتاب
 گراهام گرين چند مرتبهُ ديگُ هم يكدريعر


 نتوانستند به مكالمـه ادامه دهند.
 ملاقات در كتابس خاطرات يكى از ما سه نغر مى آيلد، شُايل، هم هر سه نفر! نوزدمم زُاتوية riar

## بسيار خوب، باز هم در مورد ادبيات مصحبت كنيم

خررخه لونيس بورخس در يكى از مصماحبههاى قديمى خرد كُمنته بـرد





 جواب كفته برد: الارست است كه خود ديوانه نيستم كه حخنين اتنظارى داشته باشسم.")



 با اين يادآورى به ياد جريان ديگرى افتتادم كه همه أز آن أطلاع دارند.










 بنج رمان مجبور است يك رمان خوب و و يرفروش

 يك كتاب خوب و ورفروش
ديروز طى كفتكوى حهار ساع



 به ادبيات بسيار وارد است. دوم هم اينكه تمارد



[^18]





 صحبت هى




 نويسندهاش من بودم








 تنايع آمده استن. - م.

يادداشتهانى ينج ساله
rNs

نويسندئى من مربوط مى شُود. شبـارد در عوض بسيار طبيعى مئل نفس

 بود و مى شد ساعاتى طولانى فقط و نقط در باره ادبيات صحبت





















بسيار خوب، باز همه در مورد ادبيات صحبت كنيم
rav
 دست آورد و ديگــر وقت خــود را در نــويسندگى تــلف ثـكـرد. نـــايل



 نويسندگان نيز جندان بلد نيست.
خحند ماه قبّل به يكا هوسيقيلان كُنتم بهتر از خِود موسيتى، صصحبت در بارهٌ آن اسست و ديشب هـم كم مانده بود همين را در مورد ادبيات بكويمه' ولى بعل روى آن تعمق كردم, در واقع آنجه بهتر از صححبت در باره ادبيات است، به وجود آوردن ادبيات به بهترين نحو استـ.


## خاطرات يك نفر معتاد به سيگارِ بازنشسته

در زمانى فيرواقتى كه همه جوان بردند، منتقد سينمايى مكزيكى، اميليو















يادداشتّهالى ينج ساله
rq.

خيلى بينُ تر از آشبيزى و اججاقُگاز. نيويوركى ثأ يمز مىنويسل: البنابر آمار حلود دو هزار و بانصل نفر در سال به خاطر ححريق از سـيڭار از جـهـان مى مرونّل و در حـدود بيست و رينج هزار نفر بـا هـهمان حـريت ها صـلمات شـديد مى, بيننل. حوادنى كه بـيش از سـيصـد مـيليون دلار خسـارت بـالا
 كشيلن مــنوع نيست. در نتيجه محىتوان تصور كرد اكر مهـنو ع نـبود چــه
 موقع بلند شـدن و نشُستن هوإيما ممنوع اسـت. اما از توضيحاتثى هتيزى به يادم نمانله المت. شايل پحون به نظرم عشنلـان قانع كننده نـرسيلـه بـود. به هرحالْ هر وقت مىى بينم در حين يرواز كسى سيكارى مى كئشد به نظرم همىرسلد سختت بیى احتتياطى مىكند و خطرى ديگر هـم متو جهه مســافران
 يرواز از روى اقيانوس اطلسس مسافرى كه كتارم نشستـه بـود يسرسيد اگـر ميگار بكئـل مزاحمهم خواهلد شُد؟ جواب منفى دادم به شـرط آنكه فقط سيگار خاموش خود را به لمب بڭذارد و بكشد. منظروم اين. بود كه دود او
 كو كجك ثحمهل كنم؛ در فشارى هزأر مترى در الرتفاع بنج هزار مترى و با سرعت نهصد كيلومتر در ساعت.

 بهنحوى تشـويشى آور آويختهانلف، بلكه از طريق بلندكُ ها هم تأكيل مى سيگار كثــيلن در دسستشوييى ها مـمنوع الست، ايـن مســنله از حــادثهاعى



مترى فرودكاه به زمين سقوط كرد. تا آنجا كه مى دانــم دليـل واقــمى آن سـقوط را فـاش نكـردند ولى روايـاتى بســـار مـورد اهـتـهاد مسىگويند

 سيگار روشن جا گذاشته بود. بسيار قابل درك است كه هرا اكنون دارم با خحيال آسوده اين حوادث وحشـتناك را تعريف مىكنم. واقعيت اين است كه خـودم يكـ سسيخارى بازنشسته|م. يك سيگارى قهار. یندى قـبل يكـى از دوسـتانم مـى گِفت



 آن گذشته اسـت. از وتتى هجده سـاله بـودم سـيگار مسى كشـيدما آن هــم


 مفيدِ روزانيه جهار ساعت تلف مىىكردم، صرفاً با برداشتن بستهُ سـيعار،
 ولى هرگز مرتكب فاجمعهاى نشدم هركز با سيگار روشن در در رختخواب

 بودم (كه بدترين عملى است كه ممكن است در زندگى رخ بـلدهد). هرگز يك سيگار روشّن را در جايى فراموشُ نكرده بودم و طبعاً همانطور هـم در دستشويى هاى هواييما.

نمى خواهـم موعظه كنم. گرحه گاه همين كار را مىكنم و بـالاى مــنبر
 بايد بگويم طى آن همه سالل سعادتمند هركز سرفه نكرده بودم. هركّ بـ به أمراض سخت يا سبكـ كه به معتادان سيخار ريط مى دمند، دجار نتـــده
 مدتها طول كـيدل تا خوب شوم. سيگار را به خاطر دليل مـعينى تـرك


 سالها جمحلهاى را براى خود تكرا! مىىردم: آتنها طريق ترك كـردن


 نمى شود سيگار را ترك كند. در شهر بارسلون بيش آمد. يك شب با دكتر لوئيس فـدوكى و هسهسرش تيسيا، بـه ثــام رفـته بـوديم و دكـتر بسـيار خوشحالٌ بود كه يكـ ماه أست سيغار را ترك كرده.




 با جِند پيث ديگر. اكنون كلكسيون گُرانبهايى از هيب دأرد؛ جههل عدد. گاه



خاطرات يك تفر معتاد به سيعارِ بازنشسته
r

هرگز به من نگُفته بود سيگًار كشيدن را ترك كرده اسـت، بلكه سيـعار هاى معمولى را ترك كرده بود.

 نكـثيدن، يكسان اسست. ولى دكترها و روانشــناسها نـبايد تـرك كـردن سيگار را تبليغ كنتل جون بههرحالل موفت نشهدهانل خيلى هـا را قانع كـنـنل. ترك سيگار بايل به گروهى از مأمرران آثشنشانى واكّلذار شـود.

19AK شانزدهم فورية

## داستانهاى گمشده







 سازد. ولى در نيمههاى شب وبي وقتى خواب بورد، مادر و خراهر او راكثشتند










نمى دانم كتابى در مورد داستانهاى گمشـده وجود دود دارد يا نه. اميدوارم



 يكى ازل آن داستانها كه در مقاله ها

















سال ييش جايی در افغانستان رخ دأده است. مردى در بازار زنى را ديله بود كه به نظرش زيباترين زن عالم بود. بنابر رسم و رسوم محلى سـعى

 خاطلر اطاعت از واللين ثبول كرده بود. اما شرط كرده بود نه تنها بايد در دو اتاق مـجزا بخوابند بلكه فقط موقعى به روابط جنسىى تن در مى دهد كـه
 اينكه يكى شب كشف كرد وقتى در خراب است، هـمسرش دزدكـى از
 ازدواج دخختر در كلبهأى در همان حود به يك شمششير او را دنبال كرد. هنتظر ماند تا همسرش از كا كلبه خـارج شـود. بعد به كلبه رفت و سر فاسقُ را با شُمشُبر قطع كرد. بعل هم شمشير را بـ به دقت ياكى كرد. طورى كه وقتى همسرش به شـي افتاده بود و آن را معاينه كرده بود كوجكترين اثرى بيد| نكرد تا بتواند تقصير را به كردن شـوهرش بيندازد. شوهر هم عاقبت هـونق شـــد شب در كــنار زيـباترين زن جـهـان
 آورد. حندين سالل بعل وقتى برحسب اتفاق از جلوى كلبهُ فاسق مـقتول

 اينجا مجلهاى نداشتى.ل" زن خونسرد مانده بود. مرد وقتى همان شـبـ به
 شـــنـيرى كه رقيبش را به تتل رسانده بـود. تـا آخـر عــر هـر دـم ديگـر از زبياترين زن جهان خبرى به دست نياورد.



افغانستان رفته و با آن مرد آشنا شـه است. و اضافه مى نمود كرد در يشّت


 عاشقانه به كار برده مى شـد و داسـتانها جـا دامسشان هايى كه أمروزه در ادبيات روأج بسيار دارنل.












 اين جا و آنْجا بيدا مىكنم؛ ولى هرگز موفق نشـدهام سرجشسمه واقمى آن
 شود را بريد جون شُوهرش سر فاسقش را الز بلدن جدا كرده بود. اميلوارم يكى از خوانندكانم كمكى بكند.
بيست د سـوم فُوربئ 19Ar

سعادت اينكه نبا يل صف بايستى

يكى از امتيازات جايزهُ نوبل اين است كـه ديگـر در جـايى نـبايلد صـفـ













. 1 - -

## يادداشتهالى ينج سالثه

ゃ. .

سامسا كه يكـ روز صبح بيلار مىشود و مىبيند به حشره تـبلـيل شـــه |ست.

وتتى در جمع در اين مورد صححبت مى شودد، به سيختى موفق مى شوم



 هزار دلار از ارزشُ افتادهُ آلن سالْ را. شاعر كمى پس از دريافست نوبل، در
 اسطبل قليمى قصرى دحلى بود. بين درختان رودخانهأى در جريان بود



 خنده رودهبر مىشد و دوستانش از خنده رودهبر مى شدند كه مىديلدند
 هيز ناهار برايش همان اندازه اهميت داشـت كه براى همسرش مـاتيلده مهم برد. مـيز را جـنان بـه دقت مسى جيلد كـه انگـار دارد بـا جـوهر مــبز هميثشگى شعر مى نويسد.






سعادت اينكه نبايد صف بايستى
r. 1

خريذه اسست ولى در ته دل فكر محكردم كه الين طور نيسـت جون مـعتقل بودم نوبل صرفن نظر از افتحار، وجه قابل ملاحظظهاى به تو نهى دهد.





 نويل قرار هـلاتات داشتتم. گوشد تلفن راكه میىذاشتم مثل خخود نـرودا يكه خورده بودم. قبل از آنكه به شيلى برگردد برايم تعريفن كـرده بـود؛ بازگشتنى كه به مرگ او منتهى شل. با او هم قرار مـلاقات به تنهايى بود؛ تنها و بلون ساير برندگان نوبل؛ مسئلهاى كه برخلافـ تشُريفات قـبلمى بـود. مسن و هـمـسرم مـرسـدس بـهـ
 طورى كه دو تن از دوستان خودمان را هم همراه برديم و سـوار مـاشين دراز و سياهیى شلديم كه مسثل نـعشكتش در اخحتيارمان كـذانثسته بـودنل. ساختمان بنياد نوبل ساختمانى قلديمى است كه به ساختمان يكـ بـانكى
 برايم تعريف كرده بود. ما را در مدحيطى بسيار ساكت بذير نـنـلد. از راهروهها و تالارهايى مفروش عبور كرديم. روى ديوارهـا هـم تـصـواوير كسـانى را آوبحته بودند كه قبل از من جايزه را گرفته بودند. از گذشـشت زمـان بر خود لرزيدم. فكر كردم: الصد سالل ديگُر نويسندهاى كه بـرنلده شــلده است از اين جا عبور همكننل و با ديلن تصوير من به روى ديوار حتى به خاطر هم


آنهه بعد اتفاق افتاد درست دئل همان بود كه نرودا برايم تعريف كرده بود. از من خواستنند آلبوم يادكارى را امضا كنم. مدال و ديحلم را كه طـى


 نطقى راكه در آن ساعات آٓخر باكمكى آلوارو موتيس نوشته بودم. بعل هـم





 هلاحظه كارند كه آن مسئله را بدون من ترتيب دأده بودنل. حس مىاكردم با
 الما شايل در اين جهان مشكل بايد در صفـ هاى ديگرى كه بیى انتها هستند ايستاد.

جهوارم مد $14 \wedge$ T

## برای ديگران خواب مىبينم'












 بود؛ يكى شهر امهراتورى قديمى كه تاريخ به شهرى دور انـي افتاده و بايتختى



دهاتىوار تبديلش كرده بود. قرار گرفتنشش بين كشورهايیى كـه بـه خـاطر
 استامبول قليمى تبليل كرده بود: بهشُت بازار سياه و جاسـوسى جهانى.




 مى




 ديروقت در آن رستوران مانلده بوديـم از أو دعوت كردم با من به گـردش




 تحيزى مى نوشتم. ههينطرد كه اكنون دارم تى نويسـم) كه از همان موقع
 دست تقدير آلن شُب را برايم آلوده كرده بوده به خاطلر مأيوس شـلدن از


دارم او را بـه خـاطر بـياورم بـى اخختيار بـه يـاد آن شب مـى افتـتم. بسـيار









 شدن روبرتا خانم هم شـده برد بود.






 علاقة سسربجه را ممنوع كرده بود: آبتنى در رود







 فجيع خفه شده بري بود.













 رأبا خوابيدن انجام مى دهد.





برای ديكران خواب مىبينّم
r. $V$

يا كشته شـدن سربازان در جنـگ. بههرسالا مـمناى تمام آن تخواجبهـا ايـن بود كه جايى در آن خانه گنجحى پنهان اسيت. در آن دوران انـراد خـانواده بسيار زـاد خوابِ مىديلدنل و او هم واقماً سعى كرده بود روشىى پيدا كند كه خودشان بتوانند خوابههايشان را تعبير كنـد، ولى كارى بود بـى فايلـه . فقط خود او محىتوانست و بس، درنتيجه با مرود ايام تقطط او بود كه سر ميز
 در تمام خانه حكهفر ها شل. حتى يكـ آه كوتاه همر به نازبالشّ جادويي او

 هسـت خلاص كرده و در وصيتنامهاش هم رقمى برأى روبرتا خحـانم در
 خواب تعبير كنل.
همانحلور كه در مقابل رودخانهُ گُ آلود داثوب اين داستان تُشنـگ را برإيم تعريفس مىكرد فكر میكردمم شايل روبرتا خانم شـيادترين هـو جـود
 میى توانيل خواب تعبير كثيل؟؟| نگاهى شيرين به من انذاخت و با لبخنـلـى مليح گفت: اآره، واقعيت دارد، به همين دليل هـم امشبب با تو به گردش


 سال از آلن زمان گڭشُته است و ديخر با به وين نگلذاشتهام. 1914 19

## افتخارات نسيان



























 آخر سر بيتهشان روى آب مى افتدي








 آلدوس هاكسلى در كاليفرنيا دركذشت، درست در همان روزى كه جان

[^19]كندى به قتل رسيلده بود. خبر مرگى او بلدون هيج افـتخارى در قبرستا

 آمريكاى شهمالى درآمده بود. اسمش لين يو تانگ بود و علاوه بر اينكـ

 رمانث با ثام /هميت زيستن در مغربزمين به مسنزلهُ راهـنماى سـعادنـ





 ديگُر او بود كه خوانندكان بسيارى جلب كرد: جان. اين كتاب بدون شكى يكى از هرفروشترينهای آلن دوره بود. وقـتى بـراى اوليـن بـار آن را در

 امروزه ممكن اسست بسيار سنگـلانه به نظر برسـند، بدترين آنها وصف




 زمانه جه خوانندكان بى مـالحظهاى بودهايمه.

[^20]ياداشاشتّهاى ينج ساله
Mir






 درآورده بود (كه معلوم نبود خرا












 دوما هم فمانگيزتر است، هجون هنوز در كوشـه كنار فرانسه كسانى هستند
f. (19fq. $1 \wedge \Delta V$ ) Axel Munthe . 1 (

كه مخفيانه آثارن را مىى
 آنلدريف بود كه در دحافل مل با رمان خود بـه السـم ســاشكا زبـيگرلوف
 اكر معروفتترين رمانش در واقع نمى توانـست شاهمكار بـه شـسمار بـروده،

 در مورد توماس مان＇كه هنوز گاه تُجلِيل چحابي مى شود و او را به خاطر مى آورند، ولى بههرحال أو نيز تا نيمه در خاكسترهالى نسيان فـرو رفـته
 مى زنند و بعد انكار يكمرتبه ملتفت شلده باششند ــبا آن ندأى خفيفى كه در
 هون كسى جهه مىداند．ها كه از آينلده خبرى نداريم！

بنجّم اكتبر $19 \lambda 4$

## ويليام گولدينگ' الز ديد همسايههايش














(1911) Willian Golding . . . . 19 $14 r$

يادأشتهاي لئج ساله
ris
معرفى كرد. سردبير مهمترين روزنامهُ استكهلم بود. به من كفت آكادمى




 بلكه حتى تا مرتمى كه آن را در حضور جمع در تالار أكـادمى ســوندى خواندم.





 جرنت نمىكينيم بنويسيم، مى ترسبيم كسى باور نكندا



 صصحبت كرديم. آنجه در بارهاش مـى دانـي


 آثارش از مدتها قبل به اسبانيولى ترجمه شُدهائلـ. در نتيجه خبر نوبل

ويليام كولدينكـ از ديد همسايههايش
YiV

برای ما اسیانيولى زبانها هندان هم ناگهانى نبود. عاووه بر آّن همانطور كه گراهام يول هم تصديت مىكرد او در انگُلستان نويسندهاى برد كه همه آثارش را مى خحواندنل و هند جايزه هـم گرفته بود، با اين حـال در حـين
 است؛ دهكدهأى در نزديكى ساليزبورى كه شـشصد نُفر سكنه دأرد و در آنجا زندكُى مىكنل. آن وقت بود كه (ا(تهادفـا)| صوردت گرفت؛ مسمنلهاى بود باورنكردنى. گراهمام يول با خو نسردى به من كفت: الايكى از عمه هايم
 دفترجه ثلفن را از جيـب درآورد و دو دقيقه بیل خانم بتحى كراهام يول در ساعت يـازده شـب بـه وقت مسحلى، صـلاى زنگُا تـلفن خــرد را شـنيلـ. همانضطور كه آب از سرابايش فرو محىريخت از وان ححمام بيرولن آمل تا از فاصلهُ ده هزار كيلومترى به برادرزادهاشُ جوابا بلـهـه. الامن إينجا پيشَ برنلهُ جايزهُ نوبل ادبيات بإرسال هستم كه مى خحواهد

 دقيقه به او بهلتت بدهد نا خودش را خشكى كند. كنججكاوى ارضا شد. برخالفـ نويسندگان آمربكاى شـهالى و جنوبي
 بعلازظهر دريافت مىكنْن. سـاعتى كـه آقـاى لارس گُيلن سـتن، هـلدير آكــادمى سـوئدى، رســماً آن را اهــلام مـىكنل. در نـتيجه كسى ويـليام گولدينگ را بيلار نككرده بود. او هم مثل تمام همسايگان خود دش از اخخبار
 شبيه تصويرى است كه خوانندگان با خوانـلدن آتـار او مسجسم مـىكنـلـ؛ مردى رشـو با موهاى سعيلد كه با همسرش به اسـم "آنه") و دو فـرزندشى

زندگى میكند، يكى دشـتر و يكـ هسـر. مـردى اسـت كـهـ در هـفتاد و دو سالكُى نمىتوان او را بِير فرض كرد. چون در زندكى بيسيار فـعال است. علاقئ ديگرش در زندگى، موسيقى است. نه تنها فقط گوش دادن به آن





 خوب است در دشتهای اطرانـ به اسبـسوارى محىرود، جنان ماهر كه

 گُنهة برد حدس زدن زندگى يكـ نويسندهُ انگُليسي هنتاد و دو دو ساله بسيار






 سـلاطين باستانى اسكانديناوى امسبسوارى مىىكند. بــد هــم بـا عـجله
 همسايگانش دور نُگاه مى دارد. شـايد هم خجالنتى استـ.
 مويى ديك الست.، م.

ويليام كولاينكا از ديد همسايههايش
अ१

هر طررى كه باشـلـ، آل روز هنجشــنبه را هثل روزهاى ديگر در "ابرود




 بلون شـك خود او هـم وحشُتز هده شـده أست. از آن نطتى كه بايلد تا شُصت روز بیىانتهاى ديگر در استكهلم بر زبان بياورد. دوازدهم اكتبر 1914

## پِاستر ناك، بيست و دو سال بعد

در همين روزهاى اخخير به كوشمان رسيده كه در مسكو تظاهراتى صورت




















 جناين تصوير از مقامات رسمى كئيده برد كه با جا جريانانات سـياسى آنى
















MY
خاطر نمى آورى. البته بيشتر مونقيت فيلم به خاطر موسيقى مـبـذلذ آلن



 زندكى او را درك كرده بانـد.










 اجتماعى كه در آن زندكّى مى منم.




 آلن همه وراجى ماى مختلف، بارها شنيده بودم كه خروشنسف از از طريق

منـاوران خودد، بدون آلنكه هنوز دكتر زيواگو را خوانده باشله به نـحوى بسيار بد از آن باخبر شده بود. موقعى كه سالن ها بعد كتاب را را خوا برانده بوده بسيار احساس ندامت مىكرده، ولى بى فايده بود چجون ياسترناك مرده بود.

 آخرى به نحوى مذهبى نسخههاى خطلى اشهار باسمترناكى را حفظا كرده
 را از حفظ است. يكى از ترفيم دهندكان عمومى أو بوده استـ. يفتوشنـكو

 سر قبر پاسترناكى برد.
شايد خيلى ها بدانند كه آن شُاعر در دهكدهُ هرد دلكينو از جهان رفـينه

 تنهايیى يا دوتايیى در سككوت قدم مىزنند. در نزديكى آن هحل و در عیند






 طى يك طرفان با أصابت صاعقه. عكس بزشك دهكلده هم وجود دارد

[^21]هاسترناك، بيست و دو سال بعد
rro

چحرخدارش و با رنگُهايحى تثل جاودانى شـله است. در قســت جلوى تِهـ در محوطهاى بزرگُ و به انلازه خانه خـودش، مقبرهٌ پاستترناك قرار دارد. يادم نيست مـل هر جاى ديُگر روى قبر نام و تاريخیى بوده باشثله ولى به خوبى به ياد مى آورم كه تنها قبرى بود كه روى

 بود فيرقابل توصيف. در مقابل آن قبر ترون وسـطايى نـمى دأنسـتم هــهـ بُكويم. با آن حرمت محل و صلاى باد شبانه (حتى در روز روشن) در بين درختان. ناگهانى از روى زمين جنـد گل صـسحرايـى تحـيدم و روى قـبر أو



 گفت: المحىدانستمه. جه كار خوبى كرديل. نیزدهم اكتبر 19AT

قصهه هايى برانى كو كان





 مينو درونه.")




 ادبيات به بجهها آموختهايم كه ممكن است براى خرد ها مناسب باشل،
I. I بـبـماى فرانـركى - م.
rry
 رسيله بودم؛ وقتى سعى كرده بودم براى اولين و آخرين بار قصهأى براى بـى








 نشـان دادم كه آن موق هسُست ساله و شس ساله بودند. آنها هـا هم به دقت فقط يكبار آن را خواندند و به من بس دادند و كفتند: لاخخيال كردهاى ما ها بـجچهها خـريم. 1 در وافـع هـن منظورشان را به خوبي درك كردم. در نـتيجه بـار ديگـر آن داسـتانـان را از

 من رنجيلهام در روز توللدم فرصت را غنيمت شـمردند تا تا جبران كنند؛ با جملهأى كه معرف استعداد طبيعى كودكان در مورد شعر است. هر دو با
 بشوى و یدرى مئل خودت داشته باشیى."






 دوست دأرند از آن قصهها تقليد كنند، به خاطر اينكه خيليالل مىكنيند آنها

 آن قصهها را به عنوان ادبيات قبول دارند. آن وقت تقليد مىىكتند و آنذها را












 وضعش خرابب است. آن وقت بزرگترها مى خواستخل به هر نحوى شـر شـده
 كمكى كثد قابلمـه را الز روى اجأق بردارد. فكرشّى را بكنيد!

يادداشتههاي ينج ساله
YY.

دليلى وجود ندارد كه بحهههای امروزى همانطور رفــتار نكــنـنـ. ولى بزرگترها، درست مثل زمان ما، در برزخ مـصصوميت شود غرق شدهـاند.
 آن را با همان دوروبى بزرگتترها مى نويسند تا خانم معلم از آن خوشـش
 مى نويسند كه هيتُت دأوران خوشّش بيايل. اما در اين مورد خاصو، ثاضى كسى بود كه كودكى خود را از ياد نبرده بود و از أكثر داستانهايحى كه صرنأ

برایى خو نـايند او نوشته شده بودند، بلـر آملده بود.
نمى دانم نقطط واللدين يا معلمان، شايل هـم هــردو، بـه بـهانهُ تـصسحيح كردن آن قصهها در آنها دست برده بودئل و نتيجه اين بود كه حسـابيى خرابشـان كرده بودنذ. در واقع باورنكردني است كه يك بسـريتحهُ هشت ساله داستانى طولانى در باره نبردهاى فضايحي بنويسمل و تايب كنل، بلـون يكى غـلط. هـقلد واضــح اسـت كـه بـاباجان كـمك كـرده أست؛ خـاصه
 جنون و اصصالت را در داستانها میىينى، و آن تصورات غيرهثطقى كه تو را آنطور شُيفته بحههاى عاقل مىینل. بتچهها ماجراهاى مافوقالطبيعه راك جون همى دانند بزركُترها آنها را رد مىكنـند، طورى مى نويسند كه انگار


 نكردهاند و بسـيارى از بزرگّترها هم عاقلانه آنها را به حــال خــود رهـا رهـا

كردهانلد. اين داستانهاست كه جايزه خراهو اهد برد. به نظرم هارشال مكى لوهان بود كه در كتابس وسا يل ارتباط برقراركردن شهامت يافته و كفته بود طفوليت اخترأى است مربوط به قرن هفدهـم.

قصههايمى براي كودكان
Hu

قبل از آن دوران، زندكى به بلوغ، بزرگى و بيرى تقسسيم مى شلـ. بحهها، به نحوى اندكى وحشيانه، موجوداتى بودنلد به شكـل مـينياتور بئــرى كــهـ شخصااً شخصيتى نداشتند. امروزه كرجه سازمان ملل حقوق كـردكان را نيز هسترم مى شهمارد ولى هنوز آدم بزرگّهايى وجود دارند كه هثل قـرن
 كودكان را تصحيح مىكنند. امرى است بسيار ظالمانه كه به هیيلن بالنهاى آنها مى ماند.
در نتيجه بسيار قابل ادراكى اسـت كه بهترين داستانهاكى آن هسـابقه به


 بههرحال نوحى دقدلى اسـت كـه كـامل نـيست. بـجهه هأيى كـهـ نـويسنـله هستند عاقبت مى



 بزركُترها را قبول نـى درونه إينطور نبود. برعكس او، يكى دختر هفت سالهُ اهل كلمبياست كه
 بيمارستاني در نيويورك كار كنم و اكر بيمارها هردنل من هـم همـراه آنها

$$
19 \wedge F
$$

## رمان حچگونه نوشته مى شود




 بودن واقعيت را يافت.











بدهل. كافى است با أو ترارداد بينلى تا بنشيند و رمانى بنريسـد كه سال

 داده بود.





















رمان جكّونه نوشته مىشود
rYv

كرده و دور ريخته بودم. گايثيتان دوران با ولعى كه در مورد ادبيات دارده، به



 طوفان برگ حذف كرده بودم. جايى بـرايش وجـود نـداشت بـجز جـــى












 آنها مشل بتونريزى است. درحالى






 بسيار مفيدند. اولين كتاب مكتـب عشت أثر فـلوبر بـود كـهـ آن را از زمـان

 قرار بگيرد. كتاب ديكُرى كه بار ديگر خواندم خـانـانهُ مـهرويان خـفتنه انـر

 دوا نكرد. داشتم عقب مسائل جنسى هـيرها مـى
 زإِن عجيب و غريب بودنل و طبعاً هيجِ مناسبتى با مسائل جنسى وير هاى
 آلنكه بيشتر اهل عمل استس، گفت: الهیند سال ديگر هم صبر كن آن وقت
 بيشتر اهل هنر است بدون كـو جكـترين ردى أز شـوخى در صــلـايش،






 به من بگُو رمان جچگونه نوشته بی شود؟

رمان چِكونه نوشته ميشود
4q4

كمكـلبى
يكـبار كتابى خوانلدهام يا نيلمى ديدهام ياكسى هاجرإيى واقعى را برايـم تعريف كرده است: يك أنهر نيروى دريايىع مـسشُوقهُ خود را دحخفيانه به
 داده بودنل. هيحكس هـم ثا ساليان سـال از آن بـاخبر نشــلـه بـود. تـقاضـا
 برسانذ، جحون از خيلى ها برسيدهام و هيمِجس نمى داثل، طودى كه به شك
 به هرحالن از همگى متشكرم.


سند مهـلك'

 است. يكى دليلس هم اين است كـه جـادها




 تمام دهات كرانههأى ديگر تا شهر كاديس، بيش آملـا



 كسانى كه وتتى هنوز امكان داشت، در آنجـا خــانهأى بـه قـيمتى ارزان
 Hel

خريدماند. بههرحالل در بهار و باييز (نصلى كه كاداكس رونق بيشتر دير دارده)

 جنون ممراه مى آورد.










 خركوش با بلز









بگيرد. سانسورجى ها از دوبله فيلمهانى خارجى سـوهاستنفاده مىكردنلد و

 غيراخلاقى تر شود؛ به وضوح مى شد فهميد آن خواهر و برادر با مـم رإبطه دارند و گاه حتى صاحب بحجه مى شـوند. در نتيجه براكى ديـدن يكـ فـيلم خوب بى بايستى به شهر فرانسوى بريينيان مى رنتى. جايىى كه بسيارى از












 شدهاى و خخيال مىكنى دوستان نزديك، با تو دشمنـى پيدا كردهاند. بـعد صدايى شُبيه به زوزه به گـوش هـىرسد كـه رفـتـهر فته تـيزتر و شــــيدتر مى شود. آن وقت فرستنده راديو را عوض مىكنى چحون خيال مىكنى آن سروصـدا به رأديو مربوط شلده اسـت. آخر سر هم باد وزيــدن هـى








 طونانهاى كارائيب. تا باد به خواسـت خدا














 ساللها بس از آن تصـميم يكـى از دوسـتانم داسـتان كـيـى را بـرايـم

سند مهلـك
rps

تعريف كرد كه بس از تجربهایى ثلّغ از آن باد سرد شممالى، او هـم شـــان
 شلد بود اگر به كاداكس با باد يا بلون باد بركردد ديگر از آنذ جا بحان سالم



 الو را سوأر مـاشينى كردنله كه سرنشينانسي هـهـه هـشت بودنل. در آن ساعـت ديروقتت سفو خخرد را به سمـت كاداكس آفاز نهو دنل, نها ماشين آلضطوركه
 دره سقوط نكرده در عوض آن شـخص برای حلنركردن از مركى كه آن را




14NF اول نورين

## همه آن آرزانتينى را دوست داشتند















 rev

است. اكر به خاطر آلن همه رتص تانگكو نبود، غير مهكين بود از آن زبـانـا











 اين دو خاطره:كرزتازار كه آنطور مرا تحت تأثير آنير قـرار داده بـوده، بـه


 مافرقالطبيعه داشّت. در هر دو صورت تـو را سـخت تـتحت تأثبر قـرار







همه أن أرُالنتينمى را دوست دارند
req








 عوضى گرفت.












 همانطور هم به سنى باقى مانده بود كه با آن متولد شده بوده هركّ آلز از او او

يادداشتههاى بنج ساله
ra.

نيرسيلم آيا واقماً جاودانى است. همانطور كه به أو نگُـفته بـودم در آن
 بياورم. در هر جـايیىكه هسـت مـى دانــم دارد مسرا بـه خحـاطر آن كــمرويى

سرزنش مىكنذ.
بتهای ما، قابل احترام و ستايشى و علاقه|نل و همين طور غبطه|نغيز.

 مردهها می ميرنل، كورتازار ستماً يكـبأر ديگر دارد به خاطر غمـى كه دنيا
 كتابهايشُ، آنّْلر از تجليل های پس از مرگَ بلش نمى آملـ همانطور هم از مجاللس ترحيه. هميشُه فكـر كردهام كه مرى براى او مسنُلهاى بود كه نمى شد قابل. احترام باشد. در كتابِ دور دنيا در هشتاد روز در مقابل يكى از دوستان كه خود را به مردن زده المت، أز خنلده رودهبر مسى شونل. بـه






نشر ثالك در مجموعيُ מادبيات ترجمه، منتشُر كرده اسست،
آدلف، بنزامن كنستاز: / مينو مشيرى.
ابلداع مورل، آدولفو بيونى كامارس / مجتبى ويسى.

الز نونتتن، نرانتس كانكا / ناصر غياتثى.
انجِل سفيل، توبياس وولف / /اسدالله امرايمى.
انجيل هاى من، اريكـ امانوئل الشميتا / قاسمب صنعوى.

بنهور، ليو والاس / /اسماعيل شايكانان.

خاكستر گرم، شاندور مارانيّى / مينو مشيرى.



ديدن دختر هبدرصد دلخواه در صبح زيباتى ماه آوريل، هـاردكى موراكامى
هحمود مرادیى.


زنرالل در هزار توى خود، كابريل كارسيا ماركز / هوشنـگ أسدى

سفر در اتاق نسخهبرداریى، بٍل استر / مهدى غبّالثّى. غربت، گراتنزيا دلددا / بههن فرزانانه.

 كبوترها و بازها، كراتز يا دلدطا / بههن فرزانيانه.




مالون مىميرد، ساموئل بكت / /سهيل سمى.


 هزار خورشيد تابان، خالد حسينى / مهلى غبرالثّى



[^0]:    
    

[^1]:    

[^2]:    .

[^3]:    

[^4]:    3 Franz Hayden . 1
    

[^5]:    1. F. W. Up de Graff
[^6]:    (1) نارينّنريس اسكاتلندى. - م.

[^7]:    بإبتخت مندوراس. - ب.
    

[^8]:    . Valery Giscard dEstaing . 1

[^9]:    

[^10]:    

[^11]:    

[^12]:    

[^13]:    I

[^14]:    

[^15]:    .

[^16]:    ا. شـخصيت يكى از داميتاذهأى همينكرى. - م.

[^17]:    . - - .

[^18]:    (14F1. INVF) Sherwood Anderson . 1

[^19]:    . 1

[^20]:    . f - ( $19 \Delta \mathrm{~V}-1 \wedge 4 \wedge$ ) Curzio Malaparle . 1

[^21]:    .
    r.

