

## ويكتوريـا

## اين اثر ترجمهاي است از:

Knut Hamsun

## Victoria

F. Rieder et Cie Editeurs, Paris, 1920.
عنوان اصلى در زبان نروزی:

Victoria

## ويكـتوريـا

(19Y1 (برنده جايزه نوبل سال)

نوشتّ:<br>كِنوت هامسوت

## ترجهه:

كاسم صُنعوى




■ ويكتوريا
نويســنـه: كنوت هامكسون
مترجم: تاهـم صنموى
جاب اوّل:
ترار : • . .
طرح ردى جلد: سعيد زالشكانیى
لِّترگرافى: طاووسرايانه
حرونـنگارى و مفتحهآرامی: نشر گل آذين
حإِ :كلمه بردانز

E-mail: GOL_AZIN @ YAHOO!

v

YI
$\qquad$

در بارهى نويسنده
در بارهى وبكتوريا ويكترريا

## دوبارهى تُويسنده

كنوت هامسون، در وانع كنوت بدرسن ' در سـال INOQ در مـزرعهى










 در دست مى داشـت؛ حيوانات، درختها وگلها ها، دوستانثـ بو دند. به مبب تنگدستى خانو اده، كنوت هامـسون را در كودكى به خو ديشاوندى

^



 آن سـالها او را غيراجتـاعى بار آردد. تدـاس صصيمانه با بــلـر و مـادر،









 تـاس حاصل كرد. تأثير كتاب مفدس و برخى ثاورقَى ها را در سبكت بعضى آثار بز رگّن مى توان يان يانت.





 2 . Bjornstiern Bjornston

## در بارهى نويسنده ][ 4

سخنران و اهل ادب به نلاتَ پرداخـت، پِند سال در ايالات متحلدهى امريكا به








 خود مىداند كه اطراففانش را مـــخره كند، كارشَ فريفتن و متحير كردناسـت.
 شاعرانیى جون تولــتوى و ايبسن، مقامات شهر را منزجر ميكند. بـا طـبـى
 سـياست حقير انتـخابانى و ملال روزمره را خـوار مــيثـــارد. رازهـاكــابى سرثـار، ولى شلوغ، مبهم، مسشار از سـبوليــم ابهامَآميز اسـت.


 آشكار شـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { | اين دجله نییيردد Ny Jord بود. (م) }
\end{aligned}
$$

## 3. Gladston













 شد.






 نـايـنـامههاى جحخو



## در بارهى نويسـنده ه 11



 اعتراض به مسـيحيت، درصدد خــلت مـذهب تـازهاى بـرمى آيد؛ نـعلى أـبـ
 كه زندگى را حور ن بازى تدرت هایى كرر تو صـف كنـ..
 منتشر كرد. شعرهأى ار براى لــريــم نـروزً اهـميت نـراوان داشـت؛ هنكـل موسـيـقيا يـى آنها به مهناى نوعى نو آررى بود و بــيـارى از شاعران مسن تر، از اين بابـت نــبـت به او احساس حقشناسى كردنل. شمر او به خصـو صى عاشتانه،


 ديگر قادر نِســت به او الهام دهد. هامسون، نو آورى رامىیِّنيرد: شاعر غنايى






 درمى آميزند. هامسمند دنياثى خام خود را مىى آفريند و اين دنـيا، نشان آثـكار نروز شمالى دورانكيودكىاش، سرزمين عجايب، را دارد.

[^0]Y


 است كه بخت يارش مى
 برخور دار مىشد؛ فود خوش اقبالى كه بـختص، نـظر لطـفن آميز بـه سـويش





مكابر2.
 بهدوش و برخوردار از روح غنايِى نيست، بلكه مردى از كو جه و بازار، آدهى نعال و جسورد اسـت كه با استفاده از ذ كاوت و روح سـوداگری، به روْيأى شود


درمان بو هحى تمدن جديد به ننـر هأمسون خيللى ساده و عبارت از كثـت





 كار رنّه الــتا (م)

در بارهى نويسـنده
 اسـت زيبا شده و جنبى آرمانى يافته.







 كار كه Tآسمان تقديسشي كرده او امـت كه سـخن مییگويد. او است كه در مورد
 استخخرإج هـدار مىدهد.

 اوگَست



 برخوردار ابـت.









 خرد را بزند.
 جانب فـرمانروايـان جـديد راگَـرفت. از ايـن رو سـتايشگرانٍ بـى نــمارشى





رولف. ن. نتوم'، ملدرس یانثشگاه اوسلو نوشته است:







در بارهى نويسـنده



 كنوت هادسون نازى بودد؟



































.رينداشتـت
 ساله بود بازداشتت شد و او وادر خانهى سالمندان زندانى كردند و و






IV D در بارهى نويسـنـده
مقامات كمكك به او و صدور حكم براثشُ بودن ولى در اين مورد













 ندارد؛ ولى دوباره شاعر غنايى ردى مىنمايد و اككنون هـر تسليم و








نونــنـن بر مـدارم).. (م)
^1
 الست كه از راز و دمز زندكى به حِرت درآبد. در اين كتاب تابـ



















 1. Manes Sperber

در بارهى نويـنده 19
مديون هبتلر نوده، هرحند كه عقيدهيردازان نازى در آثار نـويسنده هـ




 از













1 Terboven









شُده برد....






قربار\&وتكتوريا









هامــون استـ.





 عـقش مرده، بلكه به اين دليل است كه برايثى رعايت حال خــوانوادهاش بـايد

مردث ديگر را اتنخاب كند.
ويكتورباو ويوهانــ نـز به تبار عائقّان ناكام كه بايد اسير نومبـى جاودانه شُوند تعلق دارند.











در سر دأشت.



 قايل خواهند شد.









صـ
 آنها، حر شُها و نشُانه هايى تراشُيلده بود؛ آنها را ححون مؤهنانى بـهدور

 هياهويى شلديل و كركننده او را در ميان مـيگرفت. او عـادت داشدت در آن جا بح
 برأى آن كه خششك شود آويزان كـرده بـودنل؛ و هـر مـرؤاريـلـكــفـ،


 |مـتـ. آنوتـت از عرشه به آلب خو اهله جستت، در سرزهين هاى ناشـناخته،

 شاهزادهخانمى از ينْجره به او اتـاره خواملدكرد: (ابِه درون بيا.ه)


بلدرش بردكه صلايش میكرد: ـ از فصر به دنبالت فرستادهاند؛ بايال جوانههـا را بـا تـاين بـه بحـزـره .
 وسر آسـيابان شلده بود.


1. Johannes

Yロ
فصرى شگفت كه در تنهايىى و عزلت فرو رفته باثند. خانهاى از پجوب كه




 مشاهله مى شـلد.
يوهانس به لنگرگاه زفت و جـوانها را ســوار كـرد. آنهـا را از فـبل





- مىى خواهى تو را ببرم؟
 ــ اجازه بلدهيلـ
و ويكتوريا را در ميان بازوان گرفت.
يوهانس ثـاهل آن بو كـه جوان ديكً چجهطر ر ويكتوريا را تا مسافت


مىكرد بعل اوتو برگششت ورگفت:

ويكتوريا جوادب داد:

- بوهانس. بله، او ثاين را نگڭه مى داردان
§
يوهانس عقب مـاند. ديگران، سبد به دسـت، برانى جـــع كـردن تـــــم







 كه روى منتقارشان پر رو ييده است، ببرد. آنجا يكت بار مـم قاقم ديلده بود.


كه پارو زد حـلاى فريادى شنيلـ:

- برگرده عقب بمان. يرنلدهما را مى تر سانى.

يوهانس با حالت استفهام Tميرّى جوابـ دادن
ـ فنط مى خخواستم نشانتان بدهم كه فاقم كـجا است...
و لحظهأى منتظر ماند:

 اول برگثـتـت. قايق را به خشثكى كشاند.

 خواهد داثـت. غلامان خواهند آملد تا به او خبر دهند كهر:


## YV ويكتوريا

هند جوان كه در آن هستند نزديك الست نابود شوند.
او پاستخ خواهد داد: ـ بـخذاريد نابود شـوند.


رو او با صـدايى رعدآ بـا فرمان مى دمدل ـ نجاتشان دهيد.

 او در ياسخ مىگويد:
 كه دلنان مى خو اهد برويلـ





 بردهماى خود


 كرده بود و نمىتوانست خو دش را بر هاند؟ رماندن ويكـتوريا بـراى او

زحمتى ندارد، كافى امـت كه فتط دسـت دراز كند.

كرده بود!
اوتو گלت:


سكوتى بر دوستان هـكـفرما شل. ويكتوريا فوراً هذيرفتّ:
ـ بـگُو، كجا امـت؟

ـ حالا وفت رفتن به سراغ تمشـك نيسـتـ.
يوهانس ادامه داد:

باز مـم سكوت.
اوتو پر سبدل:
ــدر آنها مرواريد هـم هـتْ؟
ويكتورياگفت:




يافتن آن ها بابيد توى Tا

ـ بله، به نظر من تو خيلى شبيه غواص ها ها هـتىى...
يوهانس بهتدريج احساس مىكرد كه آنها آزارش مىدهنلد. گفت:

ويكتورياه r9
ـ اگَر بـخواهيل مى توانم بالآى كوه بروم و سنگگ بزرگى به سوى دريا
بغلتانم.
ـكه چه
ـ خورب، برایى هيجّ • مى توانيد نكاهش كنيد.

 وقتى كه تدام دوستان كنار فايت جمع شلدنلا يوهانـي


بهدقت حمل مىكرد.
بسر شهرى پرسيد:

يوهانس، خنيلى شاد، جواب داب داد

مى گّارم.
اوتو فرياد زد:
ـ صبر كن، هر الين كار را مى كنى؟

ـ هیه كسى تضمين مى كند كه اين كلاه تمبيز است؟


 ويكتورياكه به دنبال يوهانس مى مدويلد فرياد زده: - يوهانس، كجا مىروى؟

■ $\begin{aligned} & \text { ويكتوريا }\end{aligned}$
يو هانس أيستاد و آهسته گثت:
 لحئّهاى به هم نگاه كردنله يوهانس ادامه داد:
 ويكتورِا چحيزّى نگَفت. يو هانسى ادامه داد: ـ مى نوانم مدرابب را نشانت بلمهم. ويكتورياگفت:



شهامت گغتت:
 هميثشه درمعلن قلديمى منگگَ خحارا بازىكرده بود.اهل مـحل صعدایى او راكه تكك و تنها در آنجا با خحودش حرغت مىزد و كار مىكرد شـــيله




 دنيا بود.
 كوتوله، بسـتـزنان وارد مىشود. كالامش به نشــنـى از الـــام آرامسته



ريكتوريا
 مرد كوتوله دوباره تا زمين مر فرود مى آورد و از نظر محو می میشود.


 تخت او كه دوازذده شوالبه مراقب آن هستنده قرار دارد...



خشكك را شنيد. فرياد زد:

- ويكتوريا! جوابس داده شد: ! ! ! 0 -
يو هانس به استقبالش رفت، ويكتورياگفت: - بهز ـومت جرأت كردمر.

ـ من به آنجا رفته بود م. الان هم لز آن جا مى آيم.

ويكتوريا نشان داد و گفت:



نمى ترسيبى؟
r
غيل هاى آدم خوار يكك حشم دارند. بوهانس ديحار ترديد شُد:


من گفت.






هـكرت. كمى بعد ادامه داد:

نمى T'
باز هم بـكوت.
بوهانس ادامه داد:

 و او را با دو دست گرفت و بلندكرد.
ويكتو ريا دستهاينش را بشت گردن او او حلقه كرد.
ـ آه! حالا ديگر زور ندأشته باش !

 دعراكرده.

ويكتورياه
برهانس با شكك پر سبيل:
ــبا برُزگكتر از خودش؟

- بله، در شهر، الطمينان مىدهـمر.

يكك لحظه سكوت. يوهانس فكرى كرد:


- مى خو امى په كار كنى

ويكتوريا فرياد زد:
- تو ديوانهأى، بقين دارم اينطور استا

راه حلى بهنظر ويكتوريا رسبلد:
ـ شايد دبگر نيايد؟
- خرانا مى آيل.

ويكتوريا بهـرعت عير سيلد:

- به اين جا؟
- بله.

ويكتوريا بر خاست و به دهانهى سرداب نزديكك شلد.
ـ بيـا زودتر از ابن جا برويـر.


الـم تو را رويش كندهام. مى تو انم نثانت بدهمر.
 آن احسـام غرور كرد و خوثوفت شُد. يوهانس، هيجانزده و آمادهى

گريسنن، گفت:
ـ مو قعى كه از انين جا دور باشـم و تو به سنگگ نگگاه كنى؛ بابِ گَاهى به من فكر كنى. فكر دو دـتانهای نثارم كنى.

ويكتر ريا جوابس داد:




اشثك در چششممهایش جمع مىشود. ويكتوریاگڭفت:
ـ خوب، خـداححافظ.

- بيين، كمى ديگگر هـم مى توانم همراهت بيايمم.



برانگيخت. ايستاد و با خشمى واقعى فريادز انـي
 اندازهى من نسبت به نو مهربان نخواهل بـود. از ايـن مـوضو

ويكتورياگفت:
ـ اما الوتو هـم مهربان استـ


 تعرض پهه به من مىدهند. ـ ـنه، چه مى دهند؟

ويكتوريا ه ها

> ـ نيمى از بكت كثور. يك كشثور كامل. ــو واقعاً اين را به تو مى دهندب
ويكتوريا ايستاد:
سكوت. ويكتوريا، متفكر، هرسيد:

 ويكتوريا احساس كرد كه پاهايش تا مىشّود.

$$
\begin{aligned}
& \text { - بله، او را اخوامـم گرفت. }
\end{aligned}
$$


 ويكتورياگنت:
 باشد؟
ـ خوب، مدكي است است تنها بيايم. - قول مىدمی؟
 كه مى دانم برايت بىتفاوت است. ـ ـ إ بو هانس... اطمينان دارم كه اؤ بهاندازهى من دوستت ندارد.

ایِن حرف، قلب جوان يوهانس را از فرط شـادى به تِشُ درآورد. از
فرط يـادى و حجب و حيا دلث مى خرواست زمين دها دهان باز كنلد و او را


بالآخره غرق در ناراحتى شروع به مـوت زد
ـ خوبا من بايل برگردمر.
ويكتوريا دست به مويث پيش برد و كـنت:
ـ خـداحافظ.

## r

ريسر آسيابان راه عزيمت در يثش گرفت. مدت درازى دور از انـظار









 يوهانس بار ديگ, كلاه از سربرداشت و شـنيد كه ويكتوريا از براد برادرش مى يرسـد ـ ديتلف '، بينمّ، اين كه سـلام مىد دهد هـه كــى است؟

ويكتوريا باز نگامى به او كرد، ولم
 يوهانس به خانهى خر در دانان رفت.











 یدرش از سرِ شوخى گفت:


یدرش در جواب او گفت:

## 1 Moller

ويكتورياه

- جنگگل مال ارباب أست. كارِ ما نبست كه درختصها را بشـماريمه برایى


دارد.

 به آنها باز مى خراندند.






 همحِّنان باتى بود.
 ديتلف و ويكتوريا به ــوى او مى آبند. احـــاس ناراحتى كرد. شايد آن آنها



 آ آهسته كنشتند و جراب سـاب سلامشُ را دادند. ويكـتورياكـاملاُ از روبـهرو نگامث كرد.

- F.

 بلندبالا بو د، كاملاً بلند بالا و زيباتر از همبشه. ابر رانشـ، كه تقريباً بـه هـم
 بود. اكنون كاملاًٌ آبى بودند.





 به همان مسير ويكتورياكثـانده شده بود. ويكـتوريا از ســوى ديگـر مستنيماً به سو ع او مى آ ملـ
 مى كـرد كه كاش دور از آنجــا، خـيلى دور ازآنجهـا، مـى بود. بـى





بهنظر رمبد كه لبهابش اندكى لرزيلد. اما بـلافاصله آرامش خـر خـرد را بازيافته برد.
يوهانس گفت:

PI
ــكمى عیبيب بهنظر مىرسـد. نمى دانستـم از اين طرف مى آمى.
ويكتوريا جواب داد:

Tه! يو هانس او را تو خطاب كرده بو
ـ قصدل داريد جحه ملت اين جا بمانيد؟
ير هانــ بهزحمت توانسـت جوابـ بدهد:
ــ تا آخر تعطيلات
ناگهان بهنظرش رميبدكه و يكتو ريا با او خيلى فاصله دارد. پـرا بايل با
حر فـ بزند?


است!
يوهانس با لحنى كه از عذاب حكايت مىكرد جـواببداد:


رفت؟!)
و بعل لبُتـــ را نشـان داد:
 ـ نـشان اين است كه مدت درازك اين جا نبودهايل. زنبور رهاى ديارمان

ديگگر شها را به جا نمى آورند.



r
ديگرى برايش اهميت ندارد. اما مـادموازل بـارها اجـازه داده بـود كــه يوهانس أو را حمل كند. يوهانس جواب داد:

 اين حرفها په معناى عمبقى بود!
 برهنه شُدها
پهرهى ويكتوريا براى يكت لـحظه در هم رفت، بعد گفت:

 در مى آورم....






 شبـ و شمر زمينهاى باير، فتط برایى او سروده شده استت. ولى ويكتوريا هرگز اين را نمىدانست. روز بكثنبه دبتلف به دنبالث آمد كه به جزيره بـروند. يـوهانس در

Pr ويكتوريا
طول راه فكر كرد: (رباز مى خو اهند مرا به ياروزددن وادارنلن.ه در لنگگرگاه،



 اركسترى در ڤرثه برد.


 ترسيـم مىكرد.


 مى شوم••"
و از سـاحل فاصله گرفت.


 دستتهاى متعلدى، مـحلى راكه ثـبح بـييل در آن نإلديلـ شـده بود نشان مى داد. موسيقى قَطع شـده بود.
يكك لحظه بعد يوهانس در مححل بود. بهطور غريزىى، بلدون فكر، بلدون



و ويكتوريا
براثى يكت لححظه از نظر نايدبد ثد. لـحظهایى، در محلى كه او به دريـا هر يله بود آب غلفلى كرد و ديگران متو جه شلدند كه او در تكاپو است.

در عر شاه، شيون و زازى ادامه داثـت




ير هانس بار ديگر در آب فرو رفت.


 درآورد و كفش ها راكند؛ در عمليات نجات ششركت جيـت. مسلى راكه
 بو دنلـ.
ناگهان، تقريباً در سطع آب، مسِ يوهانس آشـكار شـل دورتر از مسل


 به دندان گرفت... ههان قربانى دريا بود. بانگك حبر ت از كشثتى بـخارى و و
 مسى اين هيامرى تازه پحرخيد .




ويكتورياه 40
دست گُرفت و بهسرعت به سوى كشتى بخخارى به راه افناد. و قتى قربانى به

از يو هانس بر سيدندن

يوهانس جرابب داد:
ـ عمق آب را مىثـناسـم. ضمنأ جريان آب هم وجود دار دارد. از اين هم
باخبر بودم.
 رنگگ



شما هسنيم. فقط برایى يكك لحظه بياييد.
 در كنارهى كثتى رخنهالى ايجاد شـد. يوهانس از آن طرين به عـرثـه

مدت درازى آنجا نماند. اســم و آدرسشُ را داد. زنى إن مرد خيسـ





 يوثاند و او رااز آنجا بيرون آوردند.




لبهايش تكان مى خورد.
دبتلف، انمبآلود، گنت:



Tا؟ در نوزدهمين سال زندگى اش جه ماجرايى داثت!














fV ريكتورياه





تيكت تاكك مىكرد، كار مىكرد.





هديه كرده بوده آيا ممكن بود آن را بپذيرد؟
 كرد كه خيس است. با فدم هاى سبك

 برج، هنت شب و هفت روز در اهتزاز برد.



 مانده بود و خششك مى شُد.

 فضل كرد. شببها روشت وگرّ

■ F^
بى شمار باشد. در گذثتهه، وقتى كه شثهرىها دستجممى مى Tا مدنل تا بهسر







 به خانهى آ آسبابان رسيلند؛ با دمسته هاى شـلاقهمايشان بـه در كــوبيلنـلـ و
 سوار بر امسب از آن بگڭنرند.

فرياد زنان گَتندن:

آسيابان، در برابر اين شو خیى، فروتنانه لبحند زيلد


انداختند.
آسيابان فرياد زد:

 آسيابان بهطرف معدن سنغك روكرد و با تمام فدرت فرياد زد:

- يوهانس!

يوهانس دوان دوان آملـ.

ويكتورياه 9
پلرشُ, كه با اشار هى انگشت جوالنها را نشـان مى داد فرياد زد:
 يو هانس آرام به سوى گروه رفت. كاملاُ رنگك باخته بـرده رگكهـا
 شا گردان ملرسهى نظام را به تن داشث شناخت. دو جوان دبعكر هـم بودند. يكى از آن دو به اميد اين كه وضـع را رو بهراه كند با مـر الشارهاى كرد و

لبخنلدى زد.
 بهسوى اوتو رفت. در همان لهـغه دو زن سـوار، يكى به دنبال ديگركى، از از

 را متو جه همه كرد.
آنو فت يوهانس تغيير مسير داد، رامش راككجكردن بهسـوى در رفت ر

اوتو فرياد زد:


ويكتوريا يرسيد:
_ آسياب زا تو به كار انداختهای؟؟
اوتو خنده كنان جواب داد:



مى ترخيلدند
وبكتوريا نكرار كر د:

اوتو خنده كنان گفت:

وجود ندارد؟
يكى از رفقا براى آن كه به ماجرا خاتده دهد حرفش را فطع كـرد و
گغت:
ـ سوار شويـب!

عنرخواهى كر د.
ويكنوريا آخرين نفر بود. قسدتى از راه رار رفت، بعد عنان برگرداند و
برگثت و گفت:

يوهانس جواب داد:
ـ ثـايستهتر اين بود كه خود آقاى افسريار معذرت بـخراهد.
 ملت درازى امـت كه شـما را نديلدهام ...


يوهانس جواب داد:
ـ ـيكشنبه شمـا را در لنخرگاه ديدم.

ويكتوريا [][ 01
ويكتر ريا بالوفاصله كُفت:
ـ آT ناخداكمكك كنيد كه غرينى را بِگيرد. شـها او را يِيداكر ديل، نه؟

يو هانس، رنجيلده خاطر، به اخختصار گَت:

 ـ آ

 حركت در Tورد.


 Tيا از اسب افنّاده بر د؟ اذيت ثــلده بود؟

يوهانس به سـو او او رنت و بريسيل:
ــ اتفاقَى برابتان افتاده؟

 جوابس داد:
ـ نه، اتغاقٌى نيثتاده؛ پیاده شُلدم و ماديان را رهاكر دم كه جلو تر برود...
 مىكر دیل. از من چحه میى خواهيل!



 مبزهايلـ، رنگگ فندق داريد...
يوهانس حركنى كرد، خواست دست او را بیگيرد. آن وفت ويكتوريا دامنث را جمع كرد و گیت:


## $r$





 داشت، ونت



 آن را فرو مى بندد و كمترين تماس سبب نابودىاثى مى مـودو. عشّ هنين است.




 بسوزانده زيرا بـيِيار جاودانه اسـت. بهرامتتى عشتَ هِگونه است؟








 مو مايش گرد و غبار را بروبلد. و او در همان حال كه كــلدات بـى شـرمانـه


تشو هینين است نـهن، نــهن عثـــت ديگُرى هـم هسـت كـه در دنـيا نـظيرى بـه خــود








ويكتوربا $\square \Delta \Delta$



را تغيير دهلم. و عشتت منشاء جهان و ارباب دنيا بوده الست.


T T خيابان دوراڤثاده، در حككم ملك يو مانس بود: آن جا را مثل اتاقو

 سرغ و زرد داشُتند





 آٓبيابان به آنها راهى نداثـت. يو هانسـ، ديتلف را هـم نمى ديل.
 متفكر و جـدى راه مىرنت و باغرور سر را راسـت نگڭداشته بود وگردن ون كـّـدلده بود.
يوهانــى سـلام كرد. زن خحيلى آهستهـه گفت: .


 نـى كنم.) الما بيش از دوازده قدم برنداثتنه بود كه هر بر بلندكرد. ويكتوريا در كنار ويترينى ايستاده بود.



 چههطرد بود كه يو هانس، هيش از كج كردن راه خود ده ده دوازده قدم

دِيگر پیش مى رفت؟



با حالتى عصبى لبحخند زد و با ناراحتى گفتت:
ـ سلام. حه ديدار خوبى!



 خط ظريف ثانه ها، دست دراز و باريكت او را بر دستهى حتر، به جا آرود. دست راستش بود؛ انگگـترى نشسته بر انگشتتى. در لحظهى اول يو يوهانس


سراغش نيامد. دست بهنحو غريبى زيبا بود.
ريكتوريا اداده داد: ـ يكت هنته است كه در شـهرم، ولى ثشما را نديدهام. چرا، يك بار در

خيابان؛ كسىى به من گفت كه شهماييد. خيلى بزرگك شـدهايد!
يوهانس بريده بريده گفت:


ويكتو ريا دنبالهى صحبت راگر رفت:
 مىكنم. از كدام طرفـ بايد بروم؟
 و به راه افتادند.
يو هانس بى آن كهه منظور خاصى داثنته باشد پر برسيد: ـ ايرتو در خانه است؟
ويكتوريا خبلى ميختصر جوابسداد:
ــبله، در خانهـ استـ.

 هيكر همراهش نماس پیداهكرد. گفت: - بيخشيد.

براثر اين نماس، لرزڭثى از موس ـراسر ييكر يرهانس را فـراگـرفت. نفسن ويكتوريا به گونهاث خور خرده بوده. لبحندزنان، با ظاهرى بی اعتنا، گُنت:


 بشـُنو د.
 روزهاكا، دوزناهه ها خيلى دربارهتان مىنو بسند.
 ـ يكك كتاب نبود؟ بهنظرم شحرا... ـ بله6 يكت كتاب هـم نوشتهام.

 يو مانس در برابرشُت ايستاد.
ناگَهان ويكتوريا دــت به مـريشُ دراز كرد و كُـتـ: ـ شـــا هـم بنـتُينيلـ.
 يرهانس سـعى كرد كه لعن شاد و بیاعتنايى به خـود بییرد؛ ضمن آن كه جلوى رو يش را نگاه دیىكرد لبخندى زد و با خود فـكر كرد: (آ يا مرڤعثن

رسيلنه؟!

دهكده مهـسايهتان ميستهر.
ويكتوريا دردد مانل:



ويكتوريا ت 04
ـ بالاخره خوب دركك مىكنم.
مكت
ـ طبعاً خرددم هم از اول مىدانستم كه بى فايده امتـ... بله، مىدانستم



 بود.اما مثل اين امت كه من... و تمام مـالهايى كه غايب بود بادهام در در ايـن





 كند.
ويكتوريا خيلى آهسته جوابداد:

 كردهام؟

 - خواهشُ مى كنـم به خود بياييد.

بوهانس دوباره نشستـ.
F.

 كسانى كه مى شناختمه، شـما در دنـيا بیـانه بـوديلـ، هــدام در دل تكـرار مىىردم: ويكتوريا زيباترين و عالى ترين الست و او را دیى شناستم... هميثشه با خخودم فكر مىكرد مز مادمورازل ويكتوريا. نه اين كه خورب دركت نكنم كه هيِّ كس بيش از من از ثــما دور نيسـت. اطا مى دانستتم كه شهما و جود














 برایى خردم نگگهدارم, و از آن احسـام تـادیىمىكنم.


ويكتوريا
كثيد. همراه با آه عميتى كه سينهاثق را بالا برد، كفت:










ـُوند، از لابهلای سطور بيرو
يوهانس كنـت:




متشكرم....
بالحنى كه نرم و جدى ثـد




 است، تمام هيزهايى كه عبارت از شـهـا است.





















ويكتورياه سs



 را از ياد ببرم...










 -



كلاهش رابر داشت ودر كـنا

( $\square$ ويكتوريا

طرف ساعتُ بر د.
ير هانس ير سيـيد:

 دارد كه من... ثــمابهطروكامل مرا در اختتبار داريد. جوابـم را بدهيد، ديل
داريد؟

ريكتوريا خاموش مانل.
سر به زير انداختـ.
ير مانس ملتمـسانه گَفت:

ويكتوريا جوابس داد:
 به راه افتادند. - مىگو يند كه ثما با دختركك، با آن د دختر جوان، همان كه نـجاتش
 ـ منظور تان كاميلا است
 ـ آ
 دختر خيلى جوانى است،


1. Canilla Seier

ويكتوريا
بوهانس گَتْ:

- من با او او ازدواج نمىكنم.

ـ آ آ واتمأ!

مىزنيل؟
وبكتو ريا بى آن كه هِامسخى بدهد بر سرعت قدم هايثى افزو د. در معابل


بزرگك كشاند و از بلكان بالا رفت.
يوهانس باكمى حيرت گفت: - من نبايل تو بيايم.

ويكتوريا زنگُ راكثشيل، به سوى او برگشت و در حالى كه سبنهاش
بالا ر رايين مىرذت گفت:


دوستش دارد. يیكرش دركنار ييكر او سـر تا پا مىلرزيد.
گفت:
_كسى كه دو ستش دارْ شـــــايـيد.
در بالا درى باز شد. ويكتو ريا بهسرعت از او جدا شـلد و دوانددوان از
يله ها بالا رفتا.
r
 سينامبر شروع به سرزدن مىيكند.





 مرد به مهمـان مىىگويل: _

 است به غيظ T Tمده، مى گويد:
 خودتان بگوييد، آيا اين كار عاقلانه امـت؟

ويكتوريا ه
يوهانس باســذ دى دهل:

 پنجرهام را باز كردم و آواز خواندم

مرد مى گويد:



نيمههاى شـب هستيم. يوهانس در ميان كاغذهاي روى ميز به جستوجو يرداخت و مشتـى










مرد كج خلق گنت:
 كسى در اين ماعت پنجره را باز كند و اين طور عربده بكشـد.

























ويكتورياه 94
و مىى خواهد مرا دربر بگیبرد.



شـما اخطار مىكنم.
يو هانس او را مترقف كرئ





 ـ تمام مردم شهر منوز خـوابيند




 مى خواست كارى بكنم. از شـما بحخراهم كه مرا بيخثيد. ـ ـشب بهاخبر.

 مرد خارج شـدــ
يوهانس در را باز كرد و ادامه داد:

فراموش كرده بو دم اين را به شما بكُويمه.




مادموازل ويكتوربا خانهاند?














رر گذهـتـ.
با سـالن آثينا بود و مى دانسـت كه صـاحبمتًام دربـارى مـانند تـــام

VI ويكتوريا



 وبكتوريا از لز ماند.


 ويكتوريا و ارتو گَنتـند.


 سرِ جايش مى مانـلد.


كنت:
ـ بيختيدـ، مادموازل...
ويكتوريا بهعنوان دعرفى گنتت:




را به آن ها مىىرسانم.

ـتـتكر مىكنم، هادموازل بهز ودى عازم هستند؟

ـ فكر مى كنم يكى از همين روزها، سلام ثـــا را به آسبابان مىزسـانم، بله، حتمأ.
ربكتو ريا سرى خم كرد و رفت.




 خم كند... .








 برگردم.

 كه حنى بيش از آن در خانهى آفاى صاحبمقام دربـارى مــراغــتان را

Vr ويكتوريا


## ويكتورياگفت:

 نيـــت متو جه نشــده باثميد. ـ ولى تدام اين ها مرا نامطمئن باقى مى يكذارد...







 غبرممكن است.

- جه هيز غير ممكن است؟
 هر دو نُر مغرور باثـمَ.


ويكتوريا برگثت ؛


■ VF



شبانه روز چهه خطايى از سن سرزده؟
 كه اين كار ممبثشه از جملهى محال نها بوده. به شما علاقه دارمه خيلى به ثمـا اممبت مى دهمر... بو هانس با لبحخند گُتـت: - و برايتان ارزش قاثلم ... ويكتوريا، بر آثفنه از اين لبخخند، نگامش كرد و با لد الحنى تندتر جراب داد:


 مكث.
ير هانس كَنتص: ويكتوريا ادامه داد:



يوهانس گڭـت:

- بسبار خوبـ.

ويكتوريا دسنـي راكَركت.

vo ريكتوريا vo



ـ شـبـهـهـ




























 اميلـى باقى مانده باثشد.








 ماحب فصر. بوهانس روى صندلى اثـ خرت زد. دو با سـه ساعت بعد، افــرده از


## vV vيكتورياه





 آن جا، در جـع آدمهایى ناثنـاس، از از شر او در در امان بان باثد.











 وفت مىگذشتـ. بالاخره با لباس خيس خود را را روى تخت انداخت ور و به خواب رفت.




VA
دردى آمبختند. ابلأ احساس تب نمىكرد، حالت عصـبى اشـ گذشته بـود، احساس طراوت دز او سر مىكثـبد. بهنظرش مى رسيلد كــه تـمام شب در


درياسِهایی است.
ضربهایى به در خـور د؛ نامهرسان بـود كـهـ بـرايش كـاغلذى مـى آورد.


 ويكتوريا مىگفت كه در آنجا رنتارثي را برایى او تو جيه مى وكند و از او


 نامهأى دعوت آقاى سـىير را رد كرد. در اين نامه مىگفـت كه نمى تو انــ بيايد و اججازه مى خخواست كه وفت ديگرى، مشلاُّ شُب بعد، به ديلدن آنها

اين نامه را تو سبط ييكى فرستاد.
$\Delta$


 با سر زدن صبح خاموش مى شـدلـ با سماجت بر بـر كـتاب بـر رگش كـار

مى مرد.






در خيابان به اين كاللدكه راه بدهيد، مواظب بار باثيبد!





















 روى گـلدان روى مـيز مـتوقف مـى شـود، آهسـته دست دراز مـى آكند.



A) ويكتوريا
 بكت هفته بعد مرده اسـت... يوهانس برمى خيزدا طرل و عرض اتاق راگزَ مىكند. مرد اتاق مجاور






قرهَ قرجّنان راه مىرود وراه مىرود.



 كنن برف فرورفته استـ، با اين همه او دربارهى آن مى انويسـد و ديگـر




 باغ، ويكتوريا، تنها، در لباس سِيلد و با بيسـت تابـــا




Q AY
جاده، ويكتوربا تا كلاهفرنگى نهان در مبنه ييش مىرودد، آرنجهايش را را













 آن جا مىرود بى آن كه مر برگرداند





 بهنزديكى ديوارى كه دختر در پس آن زندگى مى كرد رسـيلده بـرد. بــ

ريكتوريا
نزديكى او رسيلده بود.

بار ديگر هفتهها و ماهها گذشُت؛ بهار رسيد. اكنون بر فـ و يـخ نايلديل



 مىگیترد.
كارش تمام زمستان طول كشيلده بود. شاخههایى خشكك سبيدار ها شب






 سوت لكومدتيو، سـكوت را مـى ثـكافل؛ اعـلام قـطار ثـب. در سكـورت شبانه، پحون آواز خروسى تنها طنبن مى افكندلد. ساعت كار استت. در تمام



 موت كشتى درحال عزيدت خحاهد برد و او آن را الز بيشّ در سر دارد:

اربابى در مهمانخخانهاى در كنار جاده نتسته الست؛ مسافرى است























## ريكتورياه
















 ارتعاش المت، مغزش ثبّه باغى است وحشى كه هنوز پر بـار است ور و از

زمين بارورش بخارها برمى خخيزد:




مى شود، از جدلارهايش خخون راه مىكشد....اندكى دورتر به ميدان بازارى مىدرسد. همه جا خلوت امـت، درختى نــيــت. هـمه جـا ســاكت اسـت؛


 در فضاى بالاى بازار، نگرانشّ مىكنده در اطراقثن جمع مىشود و به او

 مى




 برمىافرازد، پای من المت، من در ثغور دنيا بهبنلـ كشبيه شثلدهام، بيا و مرا برهان.ها و او به سوى ثنور عالم راه مى پيمايد. دركنار پلى، مردیى در كـمين

 او را غرق در برودت مىكند.. به سوى مرد تـف مــى انـــدازد و بـا مشــت


 ثــــها سر مى غلتد و او به دنبال آن مىرود. در ساحل دريا، مر به درون

ريكتوريا




 است. آنگاه و يكتوريا را صدا مىزنند، خحودش صدایى فريادش را مىثـنود

و بيلار مى شود.

يوهانس برمىخيزد و بهسوى پنجبره مىرود. تقريباً صبح شُده است؛




خواب مىرود.
بعدازظهر همان روز، اتاقثى را منظم كرده بود، دستوشتهاش را به ناشر
 نـىددانسـت كدام دبار.

## 7





 حوادث ديار نوشنه شده بود، كتابى روشن و فوى بـر بود، جيون شرابى ناب
در جوش و خروش بود.




 بيش از يكت مال گذشثت نا معلوم شـد.

1. Dideric

2 . Iseline

## ويكتورياه 19

شبى آسبابان بير گفت:


 جند دقيته گذشت.
آن وفت صداى ضربه ها، مثل اين كه كسى تهور يافته باشثد، هحكم و
 محجريبانه لبخندى زد و گفت: - نترسبله هنم.

 ظر يفى به ها داشتـت

ادامه داد:
 نامزدم. و ممكن است برای شكار ثرنده به اين جا بيايد. خواستم اين را را با به ثـما بگَوبم تا غافلگير نـنويد.
آسيابان و همسرش، حيرتز

 حد مهربان بود.! ويكتوريا خواست خانه را را ترك كند.
 آدمههاى سـالخوردهاى مثل شما بد نباثـد.

Tآسبابان جواب داد:

مادموازل خيس شُده استـ...
ويكثوريا خبلى بهانحتصار گفت:

شب بانخير
جنت در را باز كرده، در آستانه سر گرداندي:
ـراستى، از يو هانس خبرى داريد؟




است.

 بايد حالث خوبـ باثـد.



 بهار برمىگگردد يا نه. شـب به خير.

 برافراشته راه بازگشت به قصر را در پيش گر

91 ويكتوريا 91
ميان گودالل هاى كو جِك آب جادهى خيس مى گذشت.


 فكر ها دور میىزد...
آسيابان عازم قصر شثد. در داه دستمالى با حروف اول نام ويكـتوريا يافت؛ مطمئناً آ مادموازل در طبقهى بالا بود، اما خدمتكارى آمد كه جوراب

هیه خبر است؟


ـ بـه من گفتند كه ميل داريد با من صحبت كـي كـيد؟
Tآسيابان وارد شد. دستمال را داد و گفت:



ويكتدرياگفت:
ـ بله، دستمال مال من الـتا متشـكرم.
آـيابان تقربباً بهصداى آهستة گـنت:

ويكتوريا حالت پير تنرعنى بهخود گرفت:
 - يوهانس. - يوهانس، To! بعد؟

 برمى گرددد يا نه. بله، مى آيلـ.
دختر قصرنشين گفت:
ـ در اين صورت بايد خوش شـحال باشبد. كى مى آيل؟

ـ
 همين.
باز هـم صدأى آسيابان آهسنه شده بود.

 كفت:
ـ ـ آسيابان مىگیبد كه يوهانس بهزودى برمىگردد. يوهانس رأ به ياد داريل، نه؟




## $Y$



 از حيرت آن را نگاهكرد و گنشتُ.









 كوههاي كبود منطفهى مجاور را ديلـ، باز هـم مسـداى فـاختـه راكـهـ بـهـ

آواز خود روى مى آورد شنيد...
 طرفـ جاده صهداى باهابى به او نزديك شد

 غرقّ مىكرد. زنى رو به هعدن، باللا مى آمد؛ ويكتوريا بود؛ سبدى به دست

داشت.
يوهانـس برخاست، سلام كرد و به فكـر افتاد كه دور شود. ويكـتوريا
گفت:
ـ نمى خراستنم مزاحمتان شوم. آمدم بيبنم اينجا
 خود انواعگللهاى دنبا راد دارد... ويكتوريا ادامه داد:


گل لازم است، زيرا جشنى در پيش داريم.
يوهانـس گفت:


ويكتوريا خاطرنشان كرد:






ويكتورياه 90
و كلاه سرخ بزرگى به سر گذاشته بود. بهنحو غريبى زيبا بود. گردنثى بر هنه
بود.
 - راهتان را بند آوردهام

بهخود مسلط بود تاكمترين هيجانى از خود آثغكار نكند.






بى هدف گفت:
_طبعاُ از آن موقع بارها به ثهـر رفتهايد؟ّ... بعد از آن بار؟؟ بـا.. در مورد


شمـا، روى تيه، در اطراف علامـت

رو جدى شـده است
ريكتورياگفت:

جشنى داريم.
در حاللى كه باز مرخ مى شـد ادامه داد:

 يو هانس جواب نداد.اين جشنّبرای اونبود،اوبهوصر عادت نكرده بود.
¢

غافلگيركنندهاى دارم.
مكث.
يوهانس گڭت:


صدليى خفه گفت:


روى سنگى نشسته بودم، حالا هم قصد تغيير محل كردمامرام.




اينججا نمى Tآملم ...



 بگويم. اما اين بار انز ثمـا خو اهش مى امكنم كه بياييد.


ـ قول مىدهيد؟
 وقتى به حاثبيهى جنگل رمبد برگثت و نگاه كـرد. ويكـتوريا روى

ويكتورياه
زمين نشـسته بود و مبـلش در كنارش روى زمين قرار داثـت. يوهانس به













 در برابر او توفّ كرده بود


 ويكتوريا به بيست سالگى نزديكَ مى نـد.
 كتابسهايش را به او نـــان دهد، اين دو يا مـه كتاب را جلوى او او بگنذارد و با تأكيد بر اين كه تمام آنها را خريلـه و سر صفـحههانى بسته را بـا دفت

گثشوده، به او لذت ببخشد؟؟كمى خوش خحدمتى و نسلاى خاطر شبرين در خدمت شـمـا! كمكت ناهيز مرا نحڤير نكنيلد.




يوهانس گفت:
 دادهايل. هيزى وجنود ندارد كه بحخواهيد جبران كنيد يا يا با با هر گونه تسلاى

خاطر آرامش كنيد.
ويكتوريا، حيرتزدهد، گفت:



باثيد.

ويكتوريا باز هم بكك لحظه نكر كرد. بعد ناگَهان تمام شكوه خود
باز يافت و گفت:




بىامميت است.
ويكتر رياگفت: ـ خ خداحافظ. به امبيد ديلار.ر.

99 ويكتوريا 99
ـ ـخداحافظ.
 ديد. دست پیش برد و بـيار T هسته كلمات محبتا


و فرياد زد:
ـويكتوريا.
ويكتوريا صدايش را شا شنيل، از جا جست، سر گردانــن، ولى بـه رفـنـن
ادامه داد.

چا


 , ريحم ها در اهتزاز بر بو دند.


ترتيب مى يافت. بعدازظهر، آرام و ملايم بود؛ رودخانه پو كُرم جارى بد.

امكله را در پيش گرفت.






 مىىشـلدند؛ شايلد اوتو6 متوان، هم بود...
 تصر كه نامهأى در كاسكتش حمـل مىكرد به او هيوست او را مـادموازل ويكتوربا فرستاده بود و بايد جو ابـ محىرد.
 ويكتوريا او را دعوت مىكرد؛؛ باكلمه هاي هرشور از او خحو اهث مىكرد
 حامل بفرستد.
شادى غير منتظرهایى به دل يو هانس راه يافت، مو جى از خحون به سـرش دو يل و به مرد پاسخ داد كه خراهلد آهل. بله، بالافاصله خــواهــد آمــد و تشـكر هـم مىى كند.
 بهسوى خانه رفث نا لبامب عوض كند.
$\wedge$













ار را به خانمهها و آقايان، به حـاحبمقام دربارى بهـُـدت آراستّه بـه


ستوان اوتو، معرفى كردند. ولى ويكتوريا را ابداً نديد.


 ايستادنل.
ويكتوريا لبخندزنان گفت:









كاميلا بهمـادگى گنت: ـ بله، هم زا مـى تُنامبيم. همين جا با بود كه در گذشته مرا الز آب بيرون

كثيديلد.
كاميلا جوان و موطلايى بود, لباس صودتى يوشّيده بود، مثده سـاله
 رفته رفته، ثُـادى دختر جـران بهرانـي درازى با هم مصحبت كردند؛ تْش فلب يو هانس آرام گرفت. كاميلا عاد



يوهانس او را بهجا مى آورد، كاميلا غافلگيرش نمىكرد.

ـ نامزدم اوتو را مى شـناسيد؟؟ بايد او را به خاطر بياوريد.



از مم جدا شدند. يوهانـر و ويكتوريا تنها هاندند. يوهانس به اوكتنت: - جيز غافلگَيركننده همين بود؟ وبكتر ريا، معنب و ناثكيبا، كفت:

 دبدم كه اين كار باعث لنـت تان بُـد





 دبگر آن رااز انگشت در نياوريد. بك لحظه سكو بـوت ويكتوريا جراب داد:
 برهانس بهایشمههاى او خيره ثـد. لبهمايش لرزيـــ؛ بـا حـركت سـر

ستوان را بها او نشان داد و باصدايىى دو رگه و خشن گفت:
 سردوثى هايش او را جحهارشانه هيكنتن. وبكتوريا با آرامش فراواوان جوانب داد ادي:
 مى آيل
يوهانس كه بهصداى بلند مى خنديد گفتص:

- براى ابن چيز متشكرم
 -و يولى كه در جيب دارد بيشتر به حــابـا مى آيد. ويكتوريا ناگهان از او دور شد.
يو هانس مانند فردى رانده شده، از اين ديوار به آن آن ديــوار مــريرفت.
 ضمن آذ كه دست به بازويش مىزده، سؤالشـ را تكرار كرده، ولى بى بايلـه بود.
كاميلا، خنده كنان، بهصدایى بلند گفت:
 ويكتوريا حرفئ را ثشنيد و گفت:



 دعوتنأمهام را اين فلدر دير برايتان فرستادم. حوامى هرتى غبرقابل بختـثى

داشثتهام. تا Tآخرين لحظه فراموشتان كرده بو دم و هحيزى نمانده بـود كـه



 حالتى راضى داشثت. انتقامشُ گرفته شده بود. به كاميلا گفت:

 حـحبت مى كند و شاعر اينجا غرق درياى تفكر استا... شاعر، چحيزى به ما ما بحريد!
رگثهانى شثقيقهى يوهانـى بالا زد.

ـ اوها نه، به خود انتان فشار نياوريدي
و وانمو دكرد كه مى مخواهد برود

 وسط و از جاى خوب شروع كنيب: مادموازل ويكـتوريا، مـدت درازى است كه شما عاشت هستيد؟
 ممكن بود. كامبلا با ححجب و حيا جواب داد:
 نمى دانستيد?

درهاى سـالن غذاخرِرى كاملاُ باز شـد.

 بانوى قصر با مهر بانى گفت:
 بفرمايند.
ناگهان ويكتوريا از پشت سر يوهانس گَفت:

- ببخشيد!

يوهانس خودش راكنار كثبد.






كند اجتناب ورزيد.



راستش كاميلا جاى گرفته بودند.

شـام آغاز شد.
معلم بير بهخاطر مى آورد كه يوهانس را وفتى كه كودك كـك بوده ديده


I•V [] ويكتوريا






همححنين مى گفت:




 اين روزهها عـجلهى مردم بيشٌتر امـتا، به بـلامتى شما.

 آثـكار مىكرد كه خيلى خو شبـخت است. ير هانس كاملأُ سرخـم كرد. در
 لبالب يركرد و بار ديگر سربهزير انداخت.
با خود گفت: (االان فاجعه صورت مى


 دربارى به زبان Tمد. يرهانس يكت ضرب جامش را سركشيل.
 وجودش بازگثته بود؛ ثـاميانى بهنحوى مبهـم در عرو قِش نوا ساز كـر كـرده













 به كار ادامه دادم و اين شور ربختى را را مرد







ويكتوريا 1.4
معلم به يوهانس خيره ثـد و گفت: ـ ـرا مى خراست! ا... مى توانيل اين را دركت كنيد؟ ـ آن وفت شما بودبد كه او را نمى خواستيد؟


 مىتوانيل از كار او سر در آرديد؟

ـ دختر په شد؟
ـ آ آ
 يوهانس گغت:






 مى داند.


يو هانس ساكت بود. معلم זير ادامه داد: ـولى شـابد هم حتى با شـما بانــد.

رو ناگهان تردماغ، با هيجان گَفت:

باز جامى سركشيد:

 يوهانس سر بلندكرد. ويكتوريا جام خود.را به دست گـرفثـه بـوده، بـه
 بلندكرد. دستشن رعشه گرفته برد. آنو تت، ويكتوريا، بهصداثي خيلى بلند وُ خخنده كنان، نام مرد مـجاور او، نام معلم، را به زبان آورد.





داد:
ـ اكنون اين من، اككنون هن مردتى پير، تنها و ناشناختّه مانلده هستم كه
 درون چهه دارم؛ ولى كسى هم آه و نالهام را نشنيلده استـ. نگگاه كنيل ـ با قمرى آشنايى داريد؟ همين مرجود بسيار انلو هگين است كه آب
 ـ ـنمىدانم.
 بهدردم مىخورد بهدست نياوردم؛ اما آنقلرها هـم مـتروم از ثــادى

ويكتورياه 111
نيستم. فتط آنها را آشغته مىكنم. به أين ترتبب، مـتعاقباً سـرخــر ردگى برآ





 معلم برخاست، جامش را به دست گرفت و به سوى ويكتوريا رفت.




 الفاظ مرافقى، احسامس تحسين و احترامى راكه معاصران برای استعلاد او او قائل بو دند به زبان براند.

خيلى T اهسته به معلم گفتص:
ـ ــدربارْى من حر فـ مىزند؟

ويكتوريا الز من خواست.
ــكتيل چهه كسى از شمـا خواست
معلم خيره خيره نگاهش كرد و وگفت:


 و نوشبلدند.
معلم به يو هانس گفت:

 مطلقا با او موافق نبودم. مطلةًا. يوهانس نگاهش را در امتداد مير تا ويكـتوريا بـهـ گـردث در آورد.




شُود.

 اين كار را مىكريد.


 او فهماند كه بابد برخيزد.

يو هانس برخاستـ.
با صلايى بم و هبجانزده بهاخـتصار صـحبت كـرد: مـى

ريكتوريا

شـخصى كه اين دمه سـخنان خـوث دربارهى او به زبان آورده برد و نـيز از كسىى كه هو د دو ستداثشتنى امُ خواسته بود او، فردى بيخانه، را به أين جشن كه در آن خانوادهای واقعهای ثاد را جشتن مىگرفـت دعرت كنلـ، تشكر كنله. به اينترتيب او را از تاريكى خخود بيرون كثـيلده بـو دنل و او
 فر دى بيگانه كرده بود نمىترانسيت از ياد بـرد. يِگانه عنرانى كه او به اين


جنگگ ...
ويكتورياكه برف از حشـم مايش مى جـسـت فرياد زد:
ـ ــسلما!

 سـكوت ناراحـتكننلهاهى ايجادشـل.
اربابِ ڤصر، حيرتز تدهگن:

- ويكّوريا!

و يكتوريا بهصـلـى بلندگغت:
ـ ادامه بدهيل. عنو ان شـما مهين بو د. اما به نطقتان ادامه بلدهيل.


حالى كه بر تكان مىداد، خحطاب به بدرثُ كنـت:
 مى مكنلا. نـمى خوالــــم مانع



■ ا"
به ويكتوريا نگاه مىكند.
يوهانس گفت كه بله، مبالفه گريى كردهاست. مادموازل ويكتوريا ويا















 منامبت نامزدى صورث گرفته امت بيفزاليد وبراى مالى ماى

 دوران كردكى است... نطقى بود، انشّايى واقعى برانى سخنرانى بود.جالب نبو د، خبلى بلد هم

نبود؛ حضار نوشبدند، سيس به خوردن پرداختند و حرفـها از مر گرفنه
 - راستش فكرش را هم نكرده بودم كه در حقيقت كتابهاهى اور رامن نوشتشهام، ها؟
اما بانوى فصر نخنديل. به فرزندانش گـن



 ستوان در جوابش گنت:

ــنـ







 بودند دشوارىهايى داشت.
ـ به جه مبلغ بيمه شُده بودند مالكك رقمى ذكر كرد، مبلغى باورنكردنى.
" 19
ضمناً در قصر هرگز رعايت حال هول نشـده بـود. زنـدگى در آنجـا
 اما آن ونتگْته مى شدكه تمام پول، حتى محتويات جعبه جواهر مثشهر


ميزبان رادوباره طلايى خواهد

ـ ـخدا مى داند چهقدر طلا دارد ـ بـى اندازهـ










افسر مىگتن:

 مى كثيلد. راستش ايِن ها چه معنايى دارد؟
 ـــنجكاو هستيد كه اين را بدانيد؟ - بله.

## ويكتوريا ساكت ماند. افسـر ادامه داد:

 ندارند، شـما را از تو ضيح معاف مىكنم. ويكتورياگنت:

ـ نها چحيزى نيست
و حالتش راعوض كرد و باز به راه افتاد.

 نوازش كند.
و آن در از راه عهـارت كلاهفرنگى برگثتند.
يوهانس، مدزون و و معنب، روى سنغ













زن نگاه نكنيد. قادر به تحمل اين نگاه نيــت، تسليم مىثـود. بـلافاصله





 Tيا آن دو روى يكت نيمكت ننشــته بردند؟ آن بار، آن دو مدت درازى







فرقى نمىكرد.





كنار كشيد و جابي يافت.




ويكتورياם 119
داد. او كجا بود؟ در يارك؟؟ مسلماً آنجا نير د. كاميلا ممه جایى پاركك را


كاميلا پپرسيد:
-و يكتوريا، او در هاركت بود
ويكتوريا جواب داد:


 دربرابر ن نشـيته بود بغَويل:

مالكك پِاسخداد: - مسلمأك باكمال ميل



كاميلا بار ديعگر از و يكتوريا سؤاللى كرد.

آن و وتت ستوان به تندى برخار دراست و به مالكت گفت:

و سالن را تركك كرد.

مكثى طولانى ايِجاد شدلـ

دسنخوش خشـى بینهايت شـديد شـده استـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ويكتوريا برخاست و ورِمبد: }
\end{aligned}
$$



 بوهانس با خندهایى خالى از هر احساس گـت


ستوان جوابدداد:
 يوهانس دستمالثـ رادر آورد، چششمش را پاكت كرد و گفت:
 كنم و در جيبم بگذارم اين راگفت و از جا بر انحاست.
آن ونت ستوان با شتاب در را باز كرد و بيرون رفت. و ضمن اين كه سر برمىگرداند با تمسخر گڭت:
 و در را با سرو صدا بـــتـ. يرهانس دوباره نشـست.
ويكتوريا، ممانطرز يـى رحركث، تثريبأ در وسط سالن ايستاده بـود و بهـدت رنگك ير يده به بوهانس نگاه مىكردرد....
 ـ ـناراحتنان كرد؟

|Y| ريكتورياه

 مىددم. باورنكردنى است! درست وسط پـشـمّم





كاميلا، ساده و شاد، بها Tـبـاب رفت. تنها بود. بـى تكلف و كاملأ خندان وارد اناق شد و گخت:


نگاهى طرلانى به اطر افر افثى انداخت



هنوز آب مى آمد واثر خونمرد
كاميلا رو بهارو كرد و گفت:

بايد حشمتنان را همانطور با آب سرد بشُويدل
يوهانس جوابداد:

كردبدكه به اينجا آمدبد! Tه! بابث اين ديدار بتشكرم!
| $\mid$ |
دست بهگردن مادرش انداخحت، او را نثـان داد و گنت:
ـإين مادرم است!
به آميابب رفتند. آميابان پير كلاهـُ را برداشـت و با و قار سلام كرد و
هيزى گفت.

ـ متشكرم، متشُكرم. بله، خيلى دلم مى خر/اهد بينم.
 را متو بهه دو مرد میى مرد، دست يوهانس را در دست نگڭداشتنه بود. مثل

 تمام دستگاهها را نشان مىدادر. آمياب را متو قّف كردند و دوباره انداختتند تا او بييند.
 خِيلى بلند حرف میىزد، مثل اين بود كه سروصدا در گرشثش مانده الست.





نگذاشته است.
يو هانس جواببداد:
ـ امشب خو اهل خوابيل. شـهاكى خيال داريد برويل؟



I IFF
كاميلا با هيجان كفت:
 حرف بىزدبل، با بلد آنرا نشانم بدهيلـ

يو هانس گفت:
ـ بـه دنبالتان مى آيم.

فكر شادمانهالى به سراغش آملده بود.

بعدازظهر به تمر رفت و بى آن كه وارد شود، فرستاد كه كاميلا را با
 كه پشـت بنجرهأى در طبقهى اول آثـكار شـد؛ ويكتوريا خيره به او نگاه كرد، سرگرداند و از نظر رينهان شد.
وقتى كامبلا به او ملحق شده او او را به معدن و سردالبس برد. آرامش بر

 فرشتگًان در اطـرافثّ بـرواز مسىكرد، آن روز، ارواح خـوبـ نـزديكك بو دنل...

 نمى دانسنم با Tا Tا حه كنم.
 ـ ـحالا ديگر گُمث كردهام.


ويكتورباه
بكى ديگر شبيه آن پيداكنم. سـى مى كنم؟ بى خواهيد؟
به طرف خانه برگثشتند.



ـ بله، به خاطر دارم



زد.



خودتان نگه خو اميد داثت


ايستاد و گغن:

- روزى در نزدبكى اين انبوه درختان اتفاقى برايم افـتاد. شـــامگاهـاهى،

 فكر فرو رفتم. آن وقت دو نفر خيلى آهسته در امتداد آ جاد






 او گذاشت. مكث.

كاميلا يرسيلد:
ـ خوبس، بعد چیه ثدب! يو هانس جوابس داد:
ـ نمىددانم. چرا زن از معجهاى او حرفـ مىزد؟؟

 يو هانس كفت:




$$
\begin{aligned}
& \text { خحواهيد توانست از آنِ من شويد } \\
& \text { بكت لحظه سكوت. }
\end{aligned}
$$


 گردنش انداخت و پر پیيد:

كامبلا جوابـ داد:
-بله.
و خود را در آغوش او افكند.

IYV ويكتوريا



هيجانهاى شاد و شيرين بود.
ويكتوربا آنجا نبود.





يوهانس بازوى كاميلا راگرفت:
ـ مرده؟ ستوان؟


 كشبد.

كامبلا با حجب وحيا دست به سوى يرهانس دراز كرد. يوهانس آن را
بوسيد و گفت:

باشى،، هر كارى مىتوانم بكنم.

بوهانس گغن:


IYA إ ويكتوريا
كاميلا بَ كثشتى نشــته بود. ير هانس تا و قتى توانــــت او را بييند د. دستثلـ


ويكتورياگغ:
ــكمى دير رسيدم.
 تسلىاش مى داد، ـاز اين بابت به او تبريكت مىگْت، دستثلـ را مى فشرد؟
 او گذشتّه بود.
ويكنورياگفت:

- حشــتان هنوز سرخ الست. و به راه افتاد. سرگرداند. بو انئس مرجايش ايستاده بود. T'نوتَ ويكتوريا ناگڭان به سوى او برگثنـت. با صـدايـى خشُــنـ، در

حالى كه جشـمهايش آتش گرفته بود، گنث:


 مغز كو حكك كلهى هرححمافتش . او صدل هزار بار...
 خانه راه افتاد. ديرى از شـب كنشثته برد كه در خانهى آمــيابان صــداى كــربيدن در


ويكتورياه
 هيجانزده، دستش راگرفت و او را رو به جاده به دنبال خود رك كثيد. يرهانس گڭت:
 درآمدهايل.

نشـستند.
ويكتر ريا نجوا كنان گفت:

فكر ها يى كه نمى كنبد!
يوهانس جواب داد:
ـ ثـما خيلى بينواييد. گوش كنيد ويكتر ريا، حالا بابد آرام بگيريل. آيا
مى توانم بلنوعى به ثـما كمكك كـك كنه؟
وبكتو ريا ملتسسانه گنـت:






























 ويكتورياگفت:
ـ متشكرم، بوهانس، خوامش مىكنم دستم را محكمتر بنشاريل، آه!

## ويكتوريا



 و برايتان شَالى بياورم؟


 نشويل، آرام باشيد.
 ديغر از حال خودم خبر نداثتم؛ جز صدايتان شبيه نواى ارگك بود و و من نوميد از اين بو بودم همه افسونم میك


 ديدار با شهمابيد.
از اين موضوع حرف نزنـيمّ..













يوهانس دستهائى او را رماكرد و گفت: ـ ـحالا دست هايثان گرم شده ده ـ بله، متشكرم، حالا گَرم شدهام




 يو هانس حركتى كرد.






 بيمار شده بودم... در خانه به هر طرف مىدفنتم، درها را باز مسىكردم و









 يوهانس باصـدايى لرزان گمنت:
 ويكتو ريا دست او راگرفت و و با اضطراب گنت:

و با حالتى عصبى دسث او ران نوازثى كرد و ادامه داد:

 نمى توانيد مرا ببخثببلج


روز بعل ـ كه يكشُنبه بود ــاربابِ تصر شـخحصاً نز د آ سيابان رفت ر از او خحو اهث, كرد كه نزد يكك نذهر به قصر برود تا تابو ت او تو را به كشتـتى منتقل كنند. آسيابان سـر در نهى آورد و با حيرت بل أونگاه دىىكرد؛ اهـا اربـابـ

 نيستتند.
 داثتت، به تلاوه ريشتن را هـم نتراثيليه بود. امـا عصـايش را طبتَ مسعمول
 Tآسيابان، كه السبها بسته شـدنلـ خحود ارباب ڤصر به أو كمكت كرد تا ججسل را بـه


صوردت گرفت؛ هيَت كس هضور نداثشـت. آسبابان، كالسـكه را بـهسو ى لنگگرگاه بـرد و صــاحـبمقام دربـاری، همــرهّ، بانتر تصر و ويكترريا به دنبال آن بهحركت در آمدند, همه

ويكتوريالـ


درمــآ آورد.
 شدنلد. بانوى قصر از عرثـه خططاب به آسيابان فرياد زد كه از طرف الو او به

 دور شـدن كشتى ماند: هرایى نسبيأ بدى بود، خليج منقلب برد. يكت ربع بعد كشتى در پس جزیيرهها از نظر مـحو شـده بود و آبيابان راه بازگشت در در

هيش گَرفت.

 شدمتكاران قنل بود. Tآسيابان، عــمارت را دور زد تـا از درِ اصـلى وارد

 دقيفى بود و مى خخواست مأموريتى راكه به او واكذذار شلده بود انجام دوه وارد اتاق محخصوص خدمتكاران شد تا شايلد كــى را بـيابد كـه ســلام را



 آشكارا دبد كه مردى، به يكت دست تـمع و به دست دبگًر بكت صندلى راحتى با روكث ابريشُمى، وارد سرداب مى مــود. ارباب فصر بود. ريشل را

زراشيده بود و مثل ابن بود كه به جشنى مى رود. آـيابان با خــود گـفت:
 جا نجنبيد.


 برداشـت و از آن مايعى روى بسته ريخت؛ بملن، چحند جعبه، مقدارى كاه





كاه ريختت. سپس روى صندلى راحتى نشــــتـ.







كَاشـت.
آنو فت آسبابان پير كه دیهار هراس شـده بود فريادى كثشيد.




Irv ويكتوريا








 كثيلد، درهم پيحيده از جا جاكند. آن وقت صـدايى راكه از سرداب بلند بود شنيد، صدانيـى بـــورحرف


 كند.


 بكنند. قصر از مبان رفته بود. و د دان آسيابان مانند گورى خاموش ماند.



 آن بوده است.





در سوكك دختر الـت.






ويكتوريا




مرده است
ـ آرى، المروز مى توانسـت بانزده سال داثته باثـلـ

ــاما دو دختر زنده داركى ـ دو دختر برايت ماندهامـتـ.
مادر سياهپوث، همراه با هتهقى متى


دومادر الز هم جـا مىشـوند. هر يكك به راه خرد مىروند و عتّت را به
همراه مىبرند...
دو دختر سباهموى نيز هر دو عشقى به دل داثتند: هر دو به بكت مرد دل بـتّهبو دند.
مرد تزد خراهر بزرگكتر رفـت و به او گفـت:
 خيانت كردم. هنگامى كه در راهرو با خدمتكارنان گرم صححبت بودمّ، او



كمكك كنيد!
خواهر بزرگتر رنگت باخت، دسـت به قلبش بـرد... بـا ايـن هـــه بـا
بهربانى تمام لبحندى بهلب آورد و در جرابـ گفت:


روز بعل، مرد نزد خوأهر جوانْتر رفت و خددد را به بایى او افكنل و گفت كه او را دو سست دارد.
دختر با نگاهى تحقير آميز، او را سـرا پا برانداز كرد و در جو ابس گڭت:






 كرده بود. اككنون خحرششيل ناپِلد شلده بود.


 بى يايان و سرخ از آفتاب بود.





 اسروز نه مى تو انم كار كنهر و نه فكر كنم؛ و نیگران خحاطره مايـى هستم كه
|F1 1 وبكتوريا
 می پر دازم ...










 سلام كردند. كاميلا خود را روى نيمكتى انداخت و و بلافاصله گفت:


ندادم. تا ساعت سه طول كثشيل. با ريجحموند ' رقصبدم

 حه لباسى يوشيده بودى؟




1. Richmond.

IPY
هبأت لندن شده اسـت. ـ

 كرد دأى؟
يوهانس لبخندزنان جواب داد:
 فراوانى هست. كاميلا، اگگر مى ارخو اهى بحهى عاقلى باشیى، اين كاغذ را را بيش از اين ياره نكن.


گُلى هم به مر هايت زده بودى.




 را مىثناسى!


داشت. تمام خاطرهاى كه از او برايم مانـده همين است است

 گلم را به او دادم.

ويكتوريا
ـ إ
 - مى بينم كه خيلى فر ينتهى ريِيحموند ثدهوها




ديگر اسمش را به زبان نــى آورم.


 عمر دارم ديگُر با او حرف نـخوامم زد. مكث.


 هفته بود نديده بودم و حالا او را راديدم ـ ـمـين حالا؟


 بود.



نرشتث، صيزهايى... زمين رادر نظر بياور كه از بالا ديده شـود: مثل شـــل











 ـ

 بدى نداشتم.
 ديگر هرگز.

صبع دوز بعد كابيلا برگشت. رنگگث پريده بود و بهنظر مى رسيد كه دمنتهُ آشوبى خارقالعاده استا يرهانس از او هرسيد:

IFD T.].

- جَهِ شُده؟

كاميلا ثـتابزده جوابجداد:
 دارم و تد را دومست ندارم. بيين6 من فنكر كردم. به لندن نخواهــيمّ رفت.


 و جود م را پر از دروغ كر ده؛ به لنلدن نمىدوويم.

ــنه، به لندن نـخواهيم رفتـ.
 نوثنتى؟ خحلايا، حهه قّر برايم جالب است! يو هانس، بايلد آن را خحيلى زود





 ـ امروز كتابِهايت را برداشتْم و به اتات خود م بردم. آنها را دوباره




ا" ا
كسمى باثد كه منتغرم باثشد... تفريباً حتم دارم.






مىكنى...
يوهانس جواببداد:


لرزان و ثر مناكك برد. با هيجان گفت:
 دوستت ندارم، ناراحتى ئى بزرگكتر از از اين وجود











IfV ويكتوريا
بوهانس، نشسته و خاموش، گرش كرد و گنت:

- جوابى ندارم.

كاميلا كه اشك هايش را باكت مى كـرد گنـت:
ـ آ




يوهانس بى آنكه كلمهاى به زبان بياورد برخاست، و ضهمن ايـن كـهـ كلاهث را به سر مىگذاثت گغت:

- مىرويم؟

از لز لهها هايِين رفثند.

 كاميالا با هيجان بهسوبش رفت ورگغت: - مردتان شُلـه؟ و به سرعت به سوى يو هانس برگشت، دستش را زير بازوى او فرو برد

ر گفت:

 نكمهى كتث را بيند.
خودش تكمهى اورا بست.

| ا






احساس مسكوميت نبود.گفت:

 من چجون سلامى بود كه از سرزمينم بيايلم.
 نگاه كند.
ـ خوب، يوهانس، يس سهـ شنبه میى آيى؟
ستّس خنده كنان اضافهكرد:


 آملد؛ ويكتوريا و مادرش هم دعرد

يوهانس ايستاد و
ـ ـحالا من مىتوانـ انم برگردم.
كاميلا جواب داد:
ـ ـخداحافظُ تا سه شنبه.
ريدحموند دست او راگرفت و با ابراز محبت فثّرد.
در جوان، تلها و خوشبختت، رفتند.

## ir

مأدر آبى يوش دستخوش شديدثّرين اضطرابه ها الــت. هر لحظظه منتظر
 باثشلـ، برای او امكانى وجود ندارد.






 جرأت نمى كند فكرش را به هايان رــانـاند.

لحنى راحت مىگريد:

ـ ساعت يازده است. اگر واقثاً قصد دارى به هحنل بررى دبگر نبايد

مرد رنگك بِ يدهتر مىثود و ناگهان انـاق را تـرك مـى كند و بـيرون
مىرود.

 ريردههاثى اتاق مشاهلده مى شـود.


برايش T Tشنا است.
پنُجردهاى محفل روشن الـت، ولى مرد وارد نـى




 و مىیويدي:
ـ مدت درازى است كـ اسه خانم...

ثوهر، حرف خحد منكار راكامل مى كند



از داخل اتاق صدلا


ويكتوريا 101
ـ خود آهًا. در آستانهى در است.






 در عالم ثادى، قلب مهربانش لبريز مىشـود و از سـلامنتى شــوهر جـويا مىشود:
ـرنگت پيريده است! عزيزم جه شده؟

-     - 

ــاما اتفاقى برايت افتاده؟ پههرهات به نحو غريبى منتبض شـده. شو هر جواب ميد دهد:






 بيرون زفت... اگر كلاه فر مساقى سرثي بگذاراريمب...

riar ويكتوريا
 دست ضر بهايى به ران خود مىزنـن.

 است. امارنگگت هنوز هـم پريده است.

شوهر جواب مىدهمد: ــ بله، با مزگگى در سـن و سـال من ملال آور است. بعد از اين ديگگر بامزه هـ

نـخوامم بو2.
 توصيف مىكند و مىگويل:
|"يكك نوع عشُق بسبار سرمستى دهنده است است.) زن و شوهر جوان از سشر ماه عسل خود بازگَشته بودند. در اتـاقتشان خلوتكرده بردند.






 درمىنورديدند. سـالها به اين نحو گذثــتـ. زن و شورهر جوان صاحب سـه فرزند ثـدند و

ويكتوريا

بود.

آن زمان بود كه ارباب زيبا بيمار شُد؛ اين بيمارى، هــد







روزهاى بهارهای گَذشته بو سيد:




كه او دوستش مى نىاشتـت


 و در زمستان، سردتمه آن دو را در زير آـمـان غرستاره به اين سو و آن
 مرثــار از حرارت بود.

 اما زن از بىنوايى خود بلهنحوى توصيفـنايلـير ير دنج مى برد و و براثر اندوه

ا
هحهرهاث هر از ثـيار هاى عميق مى شـد.
ر روزى گڭف:

 مانند روزهاى گذشثته دوستم داشته باشتى.


جوابس داد:









همسر خرد گفت:

الست، ديگ, دوستم ندارى؟
زن سـالخورده ددـت هاى او را بوسيبد و بريلده بريده گفت:



يرهانس، كاميلا را در خيابِان ديل. پدر و مادرش و ريّحموند جوان نيز

كاميلا بازويش راكَرفت و گڭف:

منتظرت بوديمب، ولى نياملـى
بو هانس جواب داد:
ـ نتو انستم بيايم،
كاميلا ادامه داد:
ـ بـتخُ كه بعداز T Tن نتوانستم به ديدنت بيايـم. يكى از مهبن دوزهــا



 تو دادم.... گوش كن يوهانس، بايد ڤرل بدهى كه به بخارىات برسـىـ، و فتى


سرد است. بايد از خلمتنكار بخواهى؛ خرب؟؟
برهانس جرابـداد:








در خيابان قدم مىزد.
يوه هانس به أوسـلام كرد.







يوهانس با حير ت نگاهن كردرد.
 درس مـىدادم. يسـرى دارد. حـاصل الزدواج الرلث الست: قـبلاً الزدواج




## ويكتوريا



 حكم تقدير هنين است. به اين ترتبب كار انجر انجام گرفت. يوهانس بها او گْن: ـ تبريك!


















رامىدهد كه او اين راكاملأ نحمل مى كند. كافى استت به من نگاه كنيد.
يوهانس به او گفت:



 ثعرهايم ــالان به شُما جواب مید دهم مسنترم و شايد طبعأكمى با الستعدأدتر هم باشمـم. شعرها هاى من در كشويم







 با يوهانس دست داد و ناگهان پر يرسبد:

ــاز ويكتو ريا خبر كـ داريد؟
 نديدهايد كه از ضعف تحليل مىرود و بيش از بيش هالهى كـلى كبود دور حشـمهايش راگرفته؟



## ريكثوريا ه 109

ـبـله.
ـالان به من گُتند.... نه، ابداً نديدهام كه تحلبل مىروده، او را نديدهام. خيلى بيمار است؟ ـ خ خيلى. ثايد هم الان مر ده باشد. مى فهـميد.


 بك نوا و متحتاج در هم ريختا.



 ييشانى اش خورد، سرش راثكافت. او كه در خاكك غنوده، فربانى يكى از








 معلم به يوهانس نزديكت شد و با لحنى خشتن به اوگغت:
.

- و يكتوريا مرده است.

معلم جتوالبـداد:
ـ مرد، امروز صبعع، ملـت زيادى نيسـت.



 به كندى خيابان راطى كرد و از نظر محوشلـ. يرهانس، نامه در دستت، در پيادهرو هانل. ويكتوريا مرده بود. أو اين المـم را بهصداي بلند، با بـى اعتنايحى و با لحنى تقريبأ خششن اداكرد. نگگاهى به


مى شـله، خعطها راسـت بودنل و كـسى كه آنها را نوشته بود مرده بود!

 و در آخرين درشنايى روز، نامهى ويبكتوديا را خحواند:
(ايزهانس عزُيز،





;
بيگانهدا ديدهاند كه خونم را از دست مىدهمهـ دكتر مـعابنهاز كـرده؛ از ربهام فقط قستنى مانلـه است. در اين صوزت هحرا بابت پیيزى سـرخـى

ثرم به حهره بياورم؟





























 ديارمان نبوده بائـد.













## ويكتوريا []
























|
























190 ويكتوريا




 مى نويسلد ويككوريا است و خدا الز بالاى سرم اين را مى خـى انواند.
(„اكنون بايل با شما وداع كنمه زيرا تقريباً ثبب شده امـت و





 در دلم اين كار را مىكنم. بدرود و سياس براى هر روز و هر ساعتّا.. أين امست آن هجه مى نوانم. ويكتوريا.)

راكاكنون جرأغ روشن شده امست. اكنون روشنايع در وجودم بيثتر الست.





نشرصل آذين منتشر كرده است:

آزادى زنان (مــايل، تحلبلها و دبدكادها)
نوثنـن: ايوبن ريد








ترجهـ: ع. ا. بهرامى المى

ارتش بـايهه ها (رُمان الرتش مفاومت فرانسه)
نوشتد: زُوزن كـــــلـ
ترجــه: قامـم حـنعوى

ويكتوريا (رهان برنده جايزه نوبل (14Y)
نونـتـنه: كُوتوت حادسـون
ترجحمه: تاسم صنعو


هـهـن مينزدوستـت


هدـــن ميهندوسـت



تربمـي: نركس مينا، ماندانا مينا


كودكان و نوجوانان:












كفثـهاى جادويى هانيم






من يكـ نینى دارم


من يكـ زبان كوجكـ دارم


من يكـ تخم تمساح دارم


رازكوجكـ بانى



## VICTORIA

## KNUT HAMSUN



Golázin Publication
Tehran, 2003

## VICTORIA



## KNUT HAMSUN

با
il و 9 و
سوداl


[^0]:    1. Vendt
