# $\rightarrow \infty$ 




 هت طّع ربـوظ است

Aocles.
 ردرسـت قبل از آزرد






 هى يافت
 شيمده :ود وهر















 فر صت بى انداز هكم ، كار كهر شتهأ




وضعف و بيهاريها او اوراین دوره:
\ג79》

Dresde اوت. - بیx ان دردرسـد
ع





.
كارز




 ( لهنى 》دو سـد، ميلا








》آتخوف Kathov












شناخته نخو| هشدشد .





 ز










.










باو إِپا يُينـت هی يا بِبم
 درمـان il
 كينهرا درانسان اوو وهعلولغتشاش



















آن مى نوشت.







 ولايتى آن زمان بكارمير فتّه است.

## 1

## Veltchaninov لحتانينi



































 سرشارى بود .


 دارد : <



 اكتون ، با فـ ارسِين



## 11



















 ها و"ر وجدانش تهامهاعلت ها





 !


























 توا نست قبول كند.













 Tآنها اكنون هعجز هاى بـظر ميآمد .




 در ميان تضاو تهاى








 باكلماتى بيانداز ه نيشدار خاموش كـر دانيده بودنم! وهتـى دو ياسه ترض




 .
 فر اموش شده بود بِياد آورد ؛ خاط

















 دستها هخغفى شده بود .


















 وا نهود ميك,



 هـيُغول ميكرد متهر كز ميـكرديد .






















 كردش كند.








براى چهاز







不
 كه ز
我 <...

## Y

## آقائى Sه بـكلاهش نوار سياه بستهd بود



















19





بر|ه اند|انته بود و شايد |وتضاحى هم با بار آورده بود .
برايث سوب آوردنـد ؛ قاشق را بدست كرفت اهـا ، ناكّان ،





 برايش روشن وواضح شد .

















## Y.
































## Y





 ,

























 بالاخره اوراكير آورده بود خو شجهال بود ودر كنارش بر بر اهاهنتاد، قدمش















بارى ، درست سه رور
















 5




 شیث دنـيال كرد . باخود اند يشيـ : >ا اگكر اين ههمانمردى نيست كه مرا دنباللمى كمد
 در ايْجاست






 كرد و ,



 خسته شـده بود












 وجود داشت :














Yo







 كه وارد هنز لش هيشد ، عقش مى نشـــت . اما اين دفهه ، بز حمت وقت الينرا بيداكرد كه لباسها بشرا بككند




رفت ؛ تقر يبا يكهاه•بود كه اينطور بخو ابنرفته بود .





 ديـن, در بسته نـيشد و كاملا باز مانده بود . دست آخر ، تهام توجه او



سر زده. بخا انهاشاش داخلمشثده بود .




















صرائى با ينوضوح ودرستىرا در خواب شنيده باشم؟














بردههاى ضغهيّم دمشقى وسنس برد• سفيد جلوى بنجر ه را بكنارى زد، تقر يباً هوا روشّن شده بود.
 كرد و، اين ا يام اخير، يّخوا بيش را تشديد مينهود؛ بهمين جهت بود كه




 را روىآن مرد دراز كند، واورا بز ند دست از كريبا نش بر نهيداشت .



 هايك Tدم مر يض. <












 در نكاهش هيزى نهفته است ... دو باره دارم شروع ميكنثم!... واز نودارم

YA

زند كى كنموه






 وعجيبدارد وقوع هييا بد.






















 هرد ناشناسرا هدس ميزد .





 اكر بيهراد بـاز كشت كمند ؟ه










$p^{3}$
باول باولوويج تروسوتسغى
Pavel pavlovitch Troussotski






 ونقميداد كفت :

 جهلهرا بز بان بـاورد :




 كلون شده است يانهـ . ملاقات كنتده درهاليكه ساعتش را الزيب بيب بيرون ميآورد و بطرز حز نانكيزى هتيجبششده بود فر ياد كثيد : ـ ساءت سه ! درست• ساعتسه است ! T الكس ايوانوويتج مهذرت



و الِانيـف درحاليكه دو باره برغود مسلطششده بود گفت :












 هانيهرا يـاد هـيآورد .








دوست عزيز !




 اتكراين امو واقع شده استكاملا تصمادفى است ...


خيابان ميكُنشتيد !



 شها خودتان هرا شنا








ورلجانينت ابرو هارا درهمفـشرد و كلامشر ا بريد :

- جاهجالات روحى

ملاقات كنتده خشُمان خودرا بجا نب او بر كردرانيد ، كلاهشرا بسوى



 وحشتنا كى منقلب كرديد .

 ناكهانى ، دو باسهماه بيش ! وحالا من ، ز ندهام ، هها ونطور كه مى بيتيد .


 خودرا بزير افڭكند .




 بيظرش آهد بريده بر يده برز بان ر راند :
 |ططلاع ند|ديدر

 - باوجود
 وحنّان دلسوزى وشفقتى نسبت بمن إبراز كرديد كه طبيمتأ حس هيكـنمبا بايد


 Bagaoutov

 ردو بدل كرديدما....
ملاقات كننده كفتارشرا بالحنى Tهناكدار ويكنواخت ادر ادامه ميداد؛




$\Gamma \Sigma$
 هغزشُرا فراكرفت . وباحر ارت فريـادكثيد :


خيا بان بيكديُر برخورد نكردده !وديم؟ ؟
 سهبار، شايد....




كلامشراكرفت :

 . . . - جهطور آ بله كرفتهام ... كاهى بو سـيلئ ...


دوست عزيز؟ •

- هـرجند كه شهارا ها هاقات كردهام ...










i انمى كثيد
$r_{0}$



 .....
ولجانينف درهالِيكه سيِكاراورا روشن Aى كرد ، دو باره ، روى

 و لجیا نيتف نا كهان هتغير شد :
- هردهشور سلاهتى امرا بيرد ! ادامههبدهيلب !

ملاقات كنده كه اضطر اب ميز بانش را ميديد ، رفنّهر رفته خشنود و


- ولى ، هیه جییزرا|داهه بدهم



 نوع خوشى حس كند .


 خاطرهاى در هن اليجاد هيشود ، ودر خودم هيل براى دي ديدن آشثنايـان و





 نرنته بودم ودرايـن لـطظه، سز اى خــودرا حسا بـى ديدم. در باره سـاءت،
r
راستى گمان ميكردمكـه هنوز زصف شب نشده! هـندر يك هـنين حا لست




بخْود
-من خودمرا طور عهجيـى توجيه ميكنمب....

ـ شو خی كردن:

ولجا نيف بلند شد واز نودراطاقِ بقدمزدن
تر تيب كذشت .



ـ اماشها هیقدر تغيير كرده| يد! هـثل اين كه اين مطلب ، طرف را زا كهان تان


ـها
_نه ، ، i ، ، id

 ـيا يا بعداز ماهـاه مارس.

 ....... - بسيار خوب! بيشازاينها، يك باول هـاو لوو بـج موقر، بالدب،يك
rY
 وسبكى شده است. بآن درجه از بيخْودى رسيلـه بود كه در آن حالت حتى آدمهـائى كـهـه




بــى عةل ؟


 ملاقات كنتده كه بسيار متأثر شدهبود ودرصندليش برجنب و جوش افتادهبود فرياد بر آورد .
-









 .

بيش خودرا بدستخاطر اتش سِّرد و وفر ياد كشيـد :


 مطا لهه مى كرديم واو لين برخوردمان را بياد داريد ، كـهـ شهـا ، اول صبـع



 تور كنيف Tourguériever
 انزجار وازروى ويتوصلمىى ، امادقيت بوى كوش هيداد . در حاليكه كمى


 كاملاعار يتى است ، زلم يلمام جو اب داد :











زهزمه كرد :





$r q$
وسرجاى خو يش ميتخكوب شد . .


 اور! بشثر شها كشثا نيده بود .



واز بهتر ين اجتهاعات ريطرز بورك بود .



شدهبود ، از دهان هيز بانش قا با بيد و كفت :


















 نيست ، نقط بر اى كريه كردن ا...


بلمند شد :



 ـ ــست ء ابداً !
 ـ
 بنظرميآمد با بانشارى ككلمشش را بر يد :



 ;رياد كشيد :

. Pokrovski

- اين هتل يو كرووس
 را فراموش كردْام ، اما دوه ت نزد ديك كليساست ...
- بيدا خو اهممكرد :
 ولحَانيْف دو بارهفر ياد كشـيد:

$\varepsilon 1$
سو مى بود ، در هـ اليك داشت ، :بطر ف او بر كشت :
- 

دررا بـت . بادقت كليمرا خرخا نيل و كلون را اندالخت . و قتى كه بـاطاقش
بر كّ







فرور فت .

 دT

 عكجيبى در نظرشض


 را









و ثبـات تز نزل


 جوا بى بآن بدهد ، از خود هو هيكرد :


















 تهام اين إفكار نقط يك يهيز را درك هيكرد و آن اين بودكه با با وجود














 ز
 آمده بود وفقط بخخاطر اينزن 0 سـال عهر خودرا در شهر (ت) از دست




و جود داشت





 هـهـشه كير ندكى نداشت .









 . Khlystis




























 برو2 - هـا نطور كا خو



 (ت)

 © آدمدرست دشلجز

هو جود نهجبج آورى شدهد بو ,
,





 تشان نميـاد ، الما تشا;










 بهج





















 . د يشب ، یاول






 . ك (. اله

 S"



 , -جوان وا با خو شغرو
.

و لِحْ ;


 :هr*


 .
 ز

 ك,




او تو
 . فر سوده شـله است و كم كمه دارد
:و جي

تقر يـا ، و و آ
 روانش .
احسا سى \&x
داده:و2 كه شتب Si شته از باو ل多

ك5 شـ: بودهاهـ

در همو , .

## ©

## Lisa ليزا





 Maria Syssolevna

 כهه



 ك ك ك كو





## or



















 كرد بيوشـد
 روى يكصندالى نشـتـت





قرار كِيرد .
-
or
اهروز ، دراين ساءت خواهم آمه .











ياول باو لوو يجع باتشو يش كا

-

- اينها عادتها





 باور :هن كرد -




 با من دست :كُريبان است و درين حالت از درد خودم بسيار عميقتر
$0 \varepsilon$



-هع فی

- 




 " در دلشب ...

هn .

 و بعد شـايد هر Sز
 :有




 رشثة شنا سانٌ


 ها يش را :اور نسیي كرد -

 ا اين


زبان كفت:


 ايِجاد ; -


 -
 اور 1 ا



م







 .....
:إول






!





隹
 هر هو هـ شبيةه است !





 هلاقات كن:


or

- اين آقا ، دو ست ها بون ، نتر س ؛ باودست بـر بده



 كنّنده دراز كند
 ديـكر در فككر اين نيود كه اضطر اب خودرا













 -ونوعوعا -






## OA










 ـ ـنكند مر يض با بشد










 - هطلقً تنها ، خلدهتكارهم روزى يـكبار هيآيد و كار منزل وا |نجام هيدهـ
ـ ووقتى كه شها بيرونميرويد ، اورا تنهـا مى گڭذار يد ؟









طفل، T Tفتّه ، بانججل كفت.
-





 ـ ا ينخ انه ؟
 اورا بريد :







ههم ميخغورد •




7.



;

-



 شيده بود، فر يـاد كثيبـب:







 وو لتحا نيـفـ فر ياد كشيـد:




 بیش Tنها برويه.






 ك كجاس
. Liesnoï در ليز نوى -




 كثين :ود. .






 ,
 ازحسىرا خوا انده بود

م
-
لـيز | فرياد كثيدي :



-













 ...




-
ليز ا بار نا بك بريده وج




 ري

 " الى كرد : ايْططور :
. T T T



$$
\begin{aligned}
& \text { 能, 位 }
\end{aligned}
$$

＿


－
 زيد



－
．بـدزات هـوتيد



د د
جرت شده ：ود ：




70
 خر اهم آورد


- درو غ A

- 
- بتو :ـدى كردت است \& آره




 خور هِ








 خ









 كو يا آين وكعر كه اورا
 كه الورا Tآل

 و
》 شنرا بینو ار ، الىمو جو درش شكه جی，

 در شـش
 خو اهد ！2 ｜ون大

 ，را


號 ＊
 ｜

 بيآين اطفالل بزركتر شو وع بغر ياد كرد دند :










 بنـان بود:





 هیخصوصى در برداشت كه، فلمب آنها رادرخشا









## 71










اجاز هكرنت.




 اورابابطاق •جاور برد

 يادتان هـراتـت



تروسووتسكى است. اومرده الـت وليز| دختبر او، دختر مناست.



|




 -





















زده ك:ـد :
ابطور كلى، من در ابينكار ، ديروزوامروز بابى احتياطى و كيجى ،


















 －





隹









از اويرسيد :



ـ خوب، خيهَليز ا، جيه؟





ـكى خودش رابدار ميز ند ؛





اضطر اب زميزهـه كرد :









## YY


 حاشته است....



 ษ....: 213

V
شیوهر

 ;

 "تغيّر عقيده دا2
仿

 जاء







 هو كز بآنجیز !



Vs
 ,




 S

 است ؛ بـ


 از „ذ يرا

 $j 1$ ،


 ناراحت كنتده كف ت :
ا

 و كفت :
 , فر ياد كشيدي
-
s رو -

## Yo











- چطونو بـا كااو توف مرد؛




















Yq
 "إر سيل :
ا 1 اين ديُ
.
-
--


"

 -


عـن
-- شامهـا

. و2
 .

 . Patrocle 1 نز 1

 .






 مناز جملات ك:ا يهدارخو شثمنمى آيد ها




-

 كفته است:



 ;اكهان ازجا إر يد:



ودر نماهش


隹









-


 زير لبـكفت :







》
 !




را برميد|شت كُف:
-



.
-

Y





 ازجا بِي يـ

 ;اهن: اسِار است

ــ آ آ
!





-

 -






 (ار يد كه هالْا
$\lambda$.






 Koch






 آثار شثو جودد| اشت




隹





- بكـام سؤال ؟





...!






- هر بو إغو دتا بان است .


 هِ لا بها


隹 .

ى
!
---

-
-
-
 (

號


مراكسـل كر2يد :

- و \& براى جـ
\$در ;ده خو < ؟


 فر يادكشيد :


،


 ميرو يديازههع

 "ن بنوشيـا



راك, فـته، بود اد|مهداد:





 بيز جهت بر بارديا







ـ


 آرامكند.
,
آنر |انداشت كه، از تعبيب بغودد آيد .

ـاينـــت آن ارز شى كه اك كا



 - لا


جو اب داد:

اين هطلمب بيفايـهده :ود.
五








．عقب هيـكشيد ، فر ياد زد ：

碞
－Milats lualina：
ت
 ．．．4i

ؤر دِاد
原 ity

؟ 9 （
的
位没

$A$
ليز ا بيهـار است



据






 جريان ديكرى

 است! وا ال<<

 واك كاون نزديك ظلهراست! ،
 ز ياد ميثــ.



 بیش اووبرو










 ان: مدتها بود كه أورا هتّل رانـه :ود نه.
 بح

دخترى بيش نيست، امادخترى كه بفردن او كذاضتها ند.



-
 نيتـت؛ מَبو


$\lambda \gamma$






 ر




(آنو ${ }^{\text {T }}$

 خواهم آ








 اورا وسوسه هيـكرد واين كلهـاترا تانكرار كرد .




－i j
 و س ， 2 ， و

－د
位位


دار م جسهن فl
و الِّها
—
！لأِّ
．．．．ajki 6 ，pilgnai－
و لحِ
－
 د

．
：

 درو وْتّ


در 5 ，《碞


 . خودرا با,

و

1) صو د تيكه او لز را
 كه


كا, اينڭ

، و بامردى ..... ...
 $\cdots$.
 .背 سر كو چك






》












 را باز ك,





 :اول باو لو









ش ش

















!
 هـ

ay

 ctud
-
ـ شا يد بحر ان كو جه


خيلى خوب ڤی فَهمب ! آ



 هفهو كَ دار يم برو بی •







 است ؟ - و (
 باو تشان داد . -



 !
بَ






《 $5 \mu \mathrm{j} \boldsymbol{\mathrm { g }} \mathrm{h}$ !


$$
\ldots \text {... شهـ }
$$

 ! ای بار ديُ كر دما

號 ك,



- أ


 كه:





 خواست كه ، مـنظور مب.1 :فهرميد : ...
:اول


 .
隹




 با

 ـ T Tد لاد ندهخو



 ا

.






 ز.
 بـار بياو يز يد ؟ واستت است ؟

 و وان

كهدو باره ازدو أج كـمهم .
 - ها ، بله !
 امروز ص صـح
 :
 با بخاطر هى آوز Livtsov













## 97









 باولولانو الوويجَ كفت :












 A A A A A



كـيـد






واقع شتده است .




باول - To إبـه ، شراب ...





 در آورد



 جو اب 2 اد:
با







## 91








- شهارا

.

$$
\begin{aligned}
& \text { - … }
\end{aligned}
$$

 5s







او همم دو بار ه خوا بيد .












.
 | ايستاده بود .

 هـجققًاً بيدارشده بود وجوابِ










 و (ik有


 بلند شـد
 خا نه ....


$$
\begin{aligned}
& 1 . \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

－ （ را
：芜

 ：

 عصهى كَ كُفت و نتوا ذست ：
性路 ： ！

10
( 3



















 نيـثد، اغلب، دراطاقمبجاور بسرهيبرد.




















 بر ميغاست.









## i.r



 دور Machka prostakova














 بر بخورد

 !




 ;ر ياد كـيـيد : 1- بازى كلمات است. برخوست Prokhvost يمنى Tدم بــت
1.2

ـ
 . .




 -
و

 ...در -花 صو


隹
 ا ها و لیا :
Ane مو

و :


（و）
اور| جستنجو كن...

و التح
－ S
。

;
＿آ ايْنكه
 ；jll，
 ذر ار S ز，位

 وو وو



 بی

隹


.





 بهصدرف رسيـده الست.

! ! بست !
נیل

 غ غ
 كاو
 . كار
 وقتى كه اورا در ونـا
 هتعتجــشـد
 كرده :29

!
 , هـ هس,




 اين باشيد
























## $1 \cdot \lambda$


 بر هيغخاست
\$ 5









 آن










 ك 4



$$
1.4
$$



 بنظر نميآد كـفـت :


! $\mathrm{Y}_{\text {- }}$

11

هاول


 وحتى هيل بِّيز تازها

ـ
و لجا نينـن كفت :

- ششما هنوز نر فتها ايد i ميكند، هها نطور بر اه خو يش اداهـه ميداد .
 .



- 


 **


 باو لوويح كفت

شر يك كم: •
! -
--

 شهـاحا لت ...



ـ من خو |سته بو دم ...

سا كت بود .

كرد يم ، مو كو ل شو اههـ شله .
 - بله ، T آندهْ دورى) .



....



》 بر أىجه نزد
فرداصبدح ، بالاخر ه تصمهيم كرفت نزد





 اوميآيد .







ـ تعجب مى كينيد ؟






 زامبط.بوع داشت




 ;
ولجِانيّف ابـوانرادرهم كشيد وكفت :
g 9 ,

با
-

 -
. -

-
.
:
-
0
:أو ( هن كار كُستا



* : !
: ا
 ...م -


 آنهازازلبينين ها

ولها نينف فر ياد كثيـد :
-

 . دوi

وكفت :






است كه ;اكُهان درمن ايجادشده است .







 -. ..
 ـ





ـ يسن إو دخترش است ؟
 روشن كغم و :

















 اين بود : تامـام شد !
范

$$
\text { T } T
$$


 درد بيرستان اد|مه ميدهد ، خواستارتارى كردهام .
 -




-خو اهن ششل !

- و (

 .
 باعجِله
位 T




 , نسبت :بغو دش غضهـبـنا ك بود.
.اولو
荡

 فّ







*)

6x



ميْ
(

 داشته باثـــد !


.




 دل ادـ
,
:


111
－


，《






 حرا اينهو رد جا ，احساسانم
 ，《尼





 －
پاول باو الووپچ جواب داد:
－
，بـير فت ．

 ；ناريد 9 ج









 -؟ . $4.1,-$ با T: T: اصرل لاز م| ست يـا

-     - 


-
 ؟ ج
₹
-
$!\circ \mathrm{O} \|$

؟
.

 , ك

## IT．





 باهيج


顶艮

 －جإن










 ，
居
全 ＜！．．．－－

درخانغ زاخلمبينينها






 كرد اين بود :














(















 ودختر هایى جو إند بِج,













## IH



 صوروتى دلِسنـل داشت
















 :









## 1Y\&

أو بـا درخور د، كه ازصور تش تشويش بزر كى خوانده هيـُد ،با جسـارت
وصدائى بلن:كنت.
 :بدر بالحنى آرام وجدى كفت:













$$
\begin{aligned}
& \text { زميندهن باز كند واو رافرو بيبرد . }
\end{aligned}
$$














Mo
داشت

 خو اهion خin م A ا
 زا زا كهإور ا ;












اظهار كرد:
كه اه,
 آدم اشهتبـاه هيـكند!
در سـالن، رِيانو
بـطرفـ ناد با بر كـثـت.
_

! 5 !
．

－p old

（ م目號 ！
وا
 ا

 و هـ，永豙 شش

 ر品

 ：كـ，


，




## ITY

















 و 《程
 , 1 بيدا

 -






－
：
－
：
，
 ！و الو呺 بل
． ئى شده ：ود و با و تا كi ：
ا 1 －
 ي．


 T

هـان مسرود
اضمعر اب
满

的
號

 طاس خودرا هـيان Tن
 شـعفت آور بود
 خوددارى كند.








ناديا باخوشت

عن اورا هى برستم




 ، هم آوردi





 -

## 15.

خان


-







آورد: وبخنده إتشاد .








بك بكى فر يـاد كثيه :









151


 !
 .隹



راو لن

 :
داخلم



. $د$
و

. .
ـ
ور يادهاى شد .
:
ـ ش ش ط می .

$$
5
$$

## Irr

$$
\begin{aligned}
& \text { همه بابهم فر ياد كثيدند }
\end{aligned}
$$


 شده است :
خانم زاملمـيـينين بابيقيدى كفت:




بها انهاى بدست آورده خوشیالن بود.






 داشتّند .











كر ، ، مدنى فك, كرد









!
ناديا كفت :













 همبينكه ولجا نيـنف راديدند كه سر جا يش ايستاده است ، ده هداى بـيار مضطرب بـاهم ششنيدهشد : - بدويد : بس جرا نهددويد

－

A

 المتخْر كه


هـ天


－


我
Gorelki د د د
<.

隹




آستيشش，اكر فت －
 هr
！－
د ندانهـاى

110

,

《!...
,








 T Tورد ند .













 رفته بود .

 رد شد انـ.
-


دختر هاى ديعر گفتند:


- بـازاز هیه تهجب Aى كنيدى

》ا
- بِّول
 زور كى 'تبسم ميكرد، احاطاطه كرده بود مادرسرش رات

!ازیهـتند:




 اورا دراين خيا بان كو ناديا باجسارت و تين كفت:
iry

 !ز





را ، بوسيله ديـكران باو اونواهم فنهمانيد !




-









 جه خو اهد شـد ا نا كهان و :طورى غيرمنتظر آنجوان زو ليده موىعينكى از بو تهاى






## 141









$$
\begin{aligned}
& \text { ـ الهـ الين آيا خورداو نيست }
\end{aligned}
$$




 , ابرمى كردانيد يانها ؟








هـتتيد، بى اندازه خوب ، درستمثل... مثلكاتيا :















- Anهrasa

دختر هـاى.بوانفرياد كشيدند
-


 تالار آهدنــد .

نراموش شدهاست انتخخابكرد :








كرده:بودند

















تقريباً ازروش خواند







》هيخواهم ترا بيوسم، ، ترابيوسم ، ترا ابيوسم ،

 هججو مآور شده بود و ، درهمينل




 2,5015
زانـلبينينير كهكتر, آشفتهشدهبود زيرابكغت :
$1 \varepsilon 1$
$\therefore$....

خا نم زان

1)     - بـ هيمجان ...

- تأت


 توا نست بـعويد: !



 راه
:

...

 هـ ه ه ه ه ه ا هعظلمهرا
 -در داد
 جو انر ا بسيـارخششـغين ساخت

... ل ز
lミY




كفت:د:
-
 |
والجًا نيـنف باخنده كفت:



 باز، مورد نظر أر

 ازديدن شها خو شبَ مادر با گرمى كفت:


- بر كرديد، Tلـكسی! ايوانوو!عج! بر كرديد :

جوانر الزمهتا



كفأتر از وبڭلام جانب دتهايل ديششول ؟






 خاتها داد .




- بيشّهور !




 هوا طوفان نی است - مسلماً و اT


 او بر كثت و بالمنى مهر بان گفت : -
 .

 با خشو نت إر سيـ :





 درو نى كفت :
- من نيز ، بشهـأوعده دادهام



*. شها بيندم





Tشكارشت كنيد ..؟
- درست همثيناست !







 كسُت و كفت :

 2

- 

 ساختشايد !












و لجّانينف باتحتقير اورا ور|نداز كرد و دو باره در وـسط اطانت بقدم
زدن پ.



1Eา
. .


 هند كه اوارز ش ايخر اهم زدارد .






 بكنـرم • این كار را جسارت تلمقى نكنيد و توهين بخود ندا نيد ، بنظر يك آدم


 با اضطر اب

زير اكلو يم خشاك است...
 نـكاهكرد و نشـتـت. ماورا خارج شـر شد .
ولجانيـنف زهز ده كرد: >آدم
 - اين تقصير آن دوستان كو جكهـان است! - ...




تنغيير خو اهـد كرد .

"يـانديشيد: 》باوجود اين با يستى دست بند را باورد كرد. 《



 نهيتوانم زi




امهتيا جى د/شتـيد !>
-

 غيرازخودمْ...

دارد!...< وسرش را بلمند كرد وقرهزشد.
 را : , كفت: ـ و و آنوتّك





$1 \varepsilon \lambda$
 -

-
بأولها




 اعتهاد هن واقی شثد
 هى دا نيـا

 را بزير انداخت و كفت:

-
A...
-
-
 باخبر بود.
-

 - .


كه خودش اورا بر انـُميخته بود .


189
در شهر (ت) ، شها را دوستميد|شتم ، شها اين Aو ضوع را در درك نـكرده












 ثاكهان ، جانهات لرز يد. ولجا نينغ ترسيده بـود؛ اصلالازم بود كه





 ن.









 همينطورحس ميـكرديد ... و،آخراكر تنفرى دركار نباشد نبيتوان با با اين





 دو باره لرزيد.






 برخود تسلمط يافت .
!اول بإو لوويج صورت كمودر نگش هنقبض شد وفر ياد كثيد:



 بيشتر است، بله بيشتر ... ـنتر يباً باهيجِان هـا نطوز بروكقلبش ميعكو بيد و با الكنتز بان اد|مه

 بيآيند.

$10 \mid$
بئدآنرا ازجا بكند.
ولجا نيـف بادستاهِ






رسيد:
ـ شُها آقاعو لجֶا نيهن هستيد، اكراشتباه نكتنمه
-
جوان باهمان صداى برط طنين ادامه داد :

شهاست. لازمست كه فورا أورا بيـثم.


ايستاد واوداكذاشت كه داخلششود .

- ا ين آقاى تروسو تسكىى

NadenkaKislig SachenkaKiشik






 قيافهاشُ جدى بود. شهرده شهرده گفت :


- \& 9 .

 لنتى دو بر دارد.


باو قار جو ابدداد :
- " نهيتوازل بين ماوجود داشُته باشد!
مردجوان بالحنى «Aفمئن و باو قار كفت :


 باولباولوويجّ بر كـيت وكفت: Alexandre Lobov آلكساندر لو بوفـ

$$
\begin{aligned}
& \text { - من هستم: هر كز نشتيده||يده } \\
& \text {. } 4 \text { - }
\end{aligned}
$$




ورلعانينف كفت:








 راضى هــتم .


 مدح و تهتجيد ياد كرده است است







10\%




لبا نش زتش بستو كو تاه ومخختصر كفت:
-



 كفتا












ورانداز كرد .


- اجازه بدهيد، اج اجا بـ,






باولباو لوو







 را بير ند وازدر بيرو نش لڭ










 از ا ين موضوع بـسيـار متأسفم ....
 شده بود كناش شت.



 -
 .


















وقبوق قانون، مدتهاست كه ميتو انمازدوانج كنم .ههبت! - آخر كبام :





 حـكم قر او

lov
تصوردمبك,














 ولجا:نيْف كفت:
 ههئا ين دسيسههارا جور كرده است !








 كو تاه كفت :

lod






سالداريد ، نــت ؟
-





 - جطور.


 - ميدان


 - - جهَدروقت الـت ؟ ـ نز
 در آهدى همبدار إيد


 موقتى است . - -
 -



 او مرا در T

 بو





 بيست ویْنج دو بل ، ز ند





برسا نمر!





 * ... .

 و ا T ا

و مردجو ان بلندشد .

 داد
 رادوستميدار يد : - بـلـه - منهم دوست دارم . بـسيار خوب ! واسيلى ... آه ! نـهـه ، باول






 د












## 171


 تصهيّى شا يد .



 يـشى.بكيدد واز باران احتراز جويد باعجله بيرونجست .

حسا.بها تصغي4 شنل

انداخت وفريإدكثيد :





كرفته باشد ، از ازجا بِريد .
 - فر هتش را نيافتّم ...

ــ قلبششها
حقيةى دلسوزى هى كند ، هـان ؟




واسطهشودد ...








باولبابو اوو جيج ;شــت وليو انشرا با بر كرد .







هى
بخض وك كينه كلو يش را هيفشُرد ، از خود بيخود ششده بود . دو باره ه
 و باران طو فانى شروع شد.



 باولوباولووبت بالتحن زنتدهاى ادامهه ميداد .

والحّا نيثف كفت :

 -يغخواهـي بك بكيد!
باولباو لوو يج بارنجيـد

بود كه دليلى بر ای رنجّيدن بدست آوروده است.




$$
\begin{aligned}
& \text { ولجا نينف ناكَان سرس را با بلمدكرد: } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

 يانقطط بنظر مناينطور Tهمهه بود...






















 آزآن بهيرد


## 170

















 را داد

## 

 Piotrkonzmitch Polossoukine









## 177



 , اTוTمادهرد.
باذوقزد كى مغضصوصى كه:







 باول باولو لوو يانجّر ياد كثيـ:

 ديـر آورد.
دأئّأنكر ار ميك, در:
ـ بايد دردرا از بين برد.! ذقط بايد از بيشر ويش جلمو كيرى كرد.





- خواب ، اخواب!

باولباولوويجّا تحمديق كرد:

- بلب، با يدراو ابيبيد!




 دويد ورويش خمشده بالكـت ز بان كفت:

تـتكر ميكنمْ
باولباو لوويتج ز مز مهـه كرد:
















 حيران، ازخودش ميتر سيد









## 171

 هـان لحظه دو باردها


 خوابيده!<









 كه هجها ميآور رند.














 آز آن برخاست.

















 نز ديك شد وور اندازش شكرد






 اها دستهاى بستهاش آزارش ميداد. از صورت واريذتها و تيرواش، عناب
$i v$



و زمزهـه كرد :


























ivi







مضصطر بش هيعويد :

دارد ؟...
و لِحا ;
-


مrt بر


متختصر دست وصدائى T هسته كفت

- بسيار خوب! برويد!ه ودررا بست.

17

تتجزيه و تخحليلU



",




 'ا يتن آدمها وتتى يكبـار جا تو ئى

 هر تابخو اهند كرد . اينطورواست !ه اه




 ز.


## IVT







 با| شخام ناشناس ، سر صـجبترا باز كا كند























## 1VE











 اينمسئلهرا بطر زعجيبيى خل كرد :








 اينطور نتجهج كرفت :





 آيا در كفتارشر استكا بو بود




 نـى بردم :
















 به كه مبتوان اعتهاد داشت
شـدهود .







## IV








آيا مرا در آغو شش ميفشُردياسر مرا هم بر يد ؟































بود كه هـى كند منازاو مى ترسم ...










 تازه غيرمنتظرى شـاهد بود.

















 قر مز شد و وفر ياد كثشيد




 يود كه به الاككـا ندر لو بوف بر برخورد ـ مردجوّان بنغس نغس اقتاده بودو
بر يشان بود.

چه ميـكو ئيد :
واجِانينت باوحشيكرى فرياد كثيد:
ـآباخودشرا بدارَ زده است؛
لو بوف چشهما نشرا باز كردو كغت :
-كى خو دشرا بدارزده اسـت ؛ بر أىهیه؟











 -





 : "

-



 كرد !

- در ست است ؛ درست است ، و T آنو قت او؟
 La|> : ین天





11. 

!


دستهرا بر يدها
-










دوان دوان رفت . :هقب:ر كثت و كفت :















111
 از عشق"


دبـكرى نرستاده بود .





 تجر به را تكى ار كردده است ...ه








برو ار









 بخششيدند .




1人
















 باز وهوتر داشت .


هضزش هو لان هيـكرد .








 دراين ايستـكاه، ترن خهجل دقيقه تو قف داشت ومردم زأهارميتخورد ند. يك








 را






| اتشصاحآور جلون كرشد:



:تقليد كردو كفت:
 تلو تلموخوران بآن خانمه كه
 لكنت دار كنـت:
 آن خا نم فر ياد كوت













 وباسرز نش كف:
-







لازم است نابديد هيشود.ه>

آن افسر جويده جويده كفت:
ـ اواواحتيانج داشتا...
دو باره هانمب دستها يش را ابهم ييوستو كفت: ـ اوه؛ هيتكار:

 انسر باصداى دور \$ایای جواب داد:


## 〈ネ.





 ــبالانر ها آهديد!











 باشها صحبت نكر دهاست ؟ زن بابهت بسيار كفت :

ـ


_ايشان آقاى ولحِ





Sémionovna


IAY
آن افسر كه در تهام اين هدت خوابيده بود ناكهان تككرار كرد : - ان سهيو نوو
 بيغشيـد ... شو هرخو بيسـت !


 فور أ ليبو


ـ آنافسر بااوتكراركرد :

- و تتى كه لازم زيـت .. وقتى كه لازم نــــت ... و وتى كه لازم







كه لاز




 آنها در T آنجا خانه





IAA

كرد. . .

آن افسر باهيجان روى اين كلهه تكيه كرد :

 خدمت حاضر است ، وآدم آزاد و بيـكارى ميباشيلد و اين دعوت الميـيادا
 كرد كه در آن با مجارت دوياسه تعارفـ و وتهلتق كنجا نيد .












 شروع كند .

_كه ابينطور، شها بيش ها خوراهيدآ مد و






119
شاديش وا ينهان نکاهدارد كفت:
 _

 !ود بختْدن



 -



شبيه با ينن











 نكرده باشد هر مسيد :
ـ اسمزمان دخترى زنشهـا هيس


19.

ـ د دختر اسقغ مـاست



 ( Qoloubt hikgv
 جوان بد بـختى است است ا...
 و صتحتهه ا
-

:

كرفت واو را هتو قفس كرد .



دو باره صد|ها فر ياد كثيدنم :
!
 دل هيتختد يـد



ـ

 عةّب كثيد.
,

191

.شد





Tنرا بعير يد :


ـ وليزا

ازو اوكون فرياد بر خاست :
-




و بواكن نُر تابك كند .


 با يا بعدها براينهوضوع

