دكتر تاديوس، متأله نامى خواب ديد مرده و راهى بهشت است . مطالعاتش او را آماده اين سفر كرده بـود و در يـافتن مسـيرى كـه او را بـه مقصـد برسـاند هيجمشكلى نداشت . به بهشت كه رسيد در زد و با گشودهشدن در با وارسى دقيقى كه انتظارش رانداشت روبه رو شد . از نگهبان اجازه ورود خواسـت و
@ketab_mamnouee

درمعرفى خود گفت : انسان شريف و متدينى هستم، مرد خدا و همه زند گیام را وقف حمد و سپاس و جلال و جبروت خداونلى كردهام . نگهبان با تعجب گفت : انسان! انسـان ديگـر چحيسـت ؟ و چگو نـه مو جـود مضـحكى چــون تـو مىتواند كمكى به جلال و جبروت خداوند كند ؟ د كتر تاديوس مات و مبهوت پر سيد : يقيناً تو از وجود انسان بى خبرنيستى . تو بايد بدانى كه انسان، اشرف مـخلوقات و برترين آفريــده خـالق يگانـه اسـت . نگچبان گفت: در اين مورد متأسفم كه احساسات تو را جريحهدار مى كنم . اما
 من ترديد دارم كه هر گز كسى در اين جا درباره آن چجـه تـو انسـانش مـىنــامى چیيزى شنيده باشد . به هر حال از آنجا كه نگگران و افسردهات مىبينه، بـه تـو اينفرصت را مىدهم كه با كتاب دار ما صحبت كنى و نظر او را هم بخخاهى . در اين هنگام كتابع دار، موجودى گوى ماننـد بـا هـزار چششـم و يــك دمـاغ، در آستانه در ظاهر شد و چندتايى از چشمان خود را به د كتر تاديوس دوخت و ازنگهبان پرسيد : اين چيست ؟ نگگهبان پاسخ داد: اين مى گويد يکى از انـواع است كه " انسان " ناميده مىشود و در جايى به نام " زمين " زند گیى مى كند، و تصورات عجيب و غريبىدارد مبنى بر اين كه آفريد گار علاقه خاصى به اين مكان و اين گونه دارد . من گمان كردم شايد تو بتوانى او را از اشتباه در آورى
@ketab_mamnouee

و راهنمايىاش كنى . كتابدار با مهربانى به متأله گفـت : شـايد بتـوانى بـه مـن بكويى اين جايى كه آنرا " زمـين " مـى نـامى كجاسـت ؟ متألـه گفـت : اوه، بخشى از منظومه شمسى است . كتاب دار پرسيد : و منظومه شمسى پییسـت ؟

متأله گفت : اوه....

و در حالى كه نگگران و معذب به نظر مىى سيد ادامه داد : زمينه كار من معرفت دينى و دانش مقدس و قابل احترامى است ـ اما پرسشى كه تو مطرح مى كنـى متعلق به حوزه شناخت غيردينى و كفر Tميز است . به هـر تقــدير، مـن بـه حــ كافى از دوستان اخترشناسم آمو خته ام كه بتوانم بـه شـما بگـويم كــه منظو مـه شمسى بخشى از كهکشان راه شيرى است . كتاب دار پر سيد : اوه، راه شـيرى يكى از كهكشانهاست . يكى از آن صدهاميليون كهكشانى كه شنيدهام و جود دارد . كتاب دار با حالت استهزآميزى گفت : بسيار خـوب، بسـيار خـوب، و توانتظار دارى كه من يكى از آنهمه را به خاطر بياورم ؟ اما من به ياد دارم كه چچيزى شبيه به " كهكشان " قبلا شنيده ام . در حقيقت، من مطمئن هسـتم كــه يكىاز كتاب داران جزء ما بايل در اين زمينـه تخصـص داشـته باشـل . بگــذار دنبال اوبفرستم . شايد او بتواند به ما كمكك كند . پس از زمانى كو تاهى كتابعدار جزء بخش كهكشان ها حضور خود را اعــلام كرد . در شكل و هيأت، او مو جود غريب دوازده چهرهاى بود . كاملا معلـوم
@ketab_mamnouee

بود كه زمانى سطح او درخشان و نورانى بـوده اسـت ، امـا غبـار دوران براثـر نگاهدارىاش در بايگانى، چجهره او را تيره و كــر كـرده بـود . كتـابددار بـه اوتوضيح داد كه د كتر تاديوس در تلاش براى تو جيه اصل و خاسـتگاه خـود از كهكشــانى نــام بـرده اســت بــه ايـن اميــد كـه شــايد اطلاعــاتى از بخــش كهكشانهاى كتابخانه درباره كهكشانى كه به آن تعلق دارد، بهدست آورد . كتابدار جزء گفت : بسيار خوب، گمان مى كنم سر فرصت بشود اطلاعـاتى به دست آورد . اما از آن جا كه صدها ميليون كهكشان وجود دارد وهر يـك نيز پرونلدهاى مخصوص به خود دارد كه شامل مـجلـدات متعـدد اسـت، زمـان درازى طول خواهد كشيد تا بتوان مجلد مورد نظر را پيدا كرد ـ خوب، حالا به من بیو ييد اين كدام كهكشان است كه اين ملكول عجيب آرزومنديافتن Tن

است ؟

د كتر تاديوس تحقيرشده با صــايیى لـرزان و تـوام بـا ترديـــ پاســخ داد : ايـن كهكشانى است كه آن را" راه شيرى "مىنامند . كتابدار جزء كفت : بسيار خوب، سعى مى كنم آن را پيدا كنم . سه هفته بعد، كتابدار جزء باز گشت و توضيح داد كه بر گك نمايـه فـوق العـاده كار آمدى در بخشش كهكشـان هـاى كتـاب خانـه آن هــا را قــادر سـاخته اسـت تاموقعيت كهكشان مورد نظر را به شماره VAY-MY QX تعيين كنند . و گغت
@ketab_mamnouee

كه آن ها با به كار گیرى همه پنج هزار كارمند بخش كهكشان ها اين بررسى را انجام دادهاند، و افزود : شايل شما بخواهى بـا خـود كارمنـدى كــه متخصـص ويزه كهكشان مورد نظر است، ديدارى داشته باشى، اينطور نيست ؟ و در يى اين سخن به دنبال كارمند موبوطه فرستاد و معلوم شد كه او نيزمو جود غريبى است هشت چهره با يك پششم در وسط هر يکك از آنها و يكك دهـان در يكى از چهرههها . او از اين كه خود را از اين منطقه درخشان و نورانى ويـه دور از قفسه مترو ك تاريكش مى ديد شگفتزده و مبهوت شده بود، خود را جمع كرده، بر اعصابش مسلط شد و با حالتى تقريبا عجولانه پرسـيد : دربـاره كهکشان من چه مى خواهى بدانى ؟ د كتر تاديوس لب به سخن گشود و گڭت: آن په مى خواهم بدانم درباره منظومه شمسى است، تودهاى از اجرام آسمانى كه به دور يكى از ستار گانى كهدر كهكشان توست مى پر خد، و ستارهاى كه اين اجرام به دور آن مى چرخند، "خورشيد " نام دارد . - بپو! كتاب دار كهكشان راه شيرى با پوزخندى گفت : پيـداكردن خـود كهكشـان راه شيرى به قدر كافى مشكل بود، چه برسد به يافتن ستارهاى در آن كـه كـار بسياردشوارترى است . زيرا تا آنجا كه من مىدانم حلود سيصل ميليارد ستاره دراين كهكشان هست كه من به شخصه نسبت به آن ها آگاهى ندارم تا بتوانم
@ketab_mamnouee

يكى را از ديخرى بازشناسم . با اين همه، به ياد دارم كه وقتى بنـا بــه تقاضـاى مسؤولان كتابخانه فهرستى از تمام اين سيصد ميليارد سـتاره تهيـه شـد، كـه گمان مى كنمهنوز در بايگانى راكد در زيرزمين كتابخانه مو جود است ـ اگر فكر مى كنى واقعاً لازم است آن را پيدا كنيم و ارزش زحمـت آن را خواهــد داشت، از جـاى ديگـرى كمـكـ ويـزَاى بگيـرم و دنبـال ايـن سـتاره خـاص بعرديم، شايد پيدا شود .

چون تقاضا شده بود و د كتر تاديوس هم ناراحت و اندوهگين به نظرمىرسيد، موافقت شد كه كار جستوجو براى يافتن منظومه شمسى دنبـال شـود ـ زيـرا عاقلانه ترين كار همين بود . پس از گذشـت چنــد سـال، موجـود چهـار چهره خسته و فرسودهاى بيش آمل، خود را به كتابدار جزء معرفى كرد و بـا لحـن نوميدانهاى گفت : سرانجامستارهاى را كه درباره آن برسو جو مى شد يـافتم . اما از تصور آن كاملا درحيرتم كه چرا این سـتاره موجـب بـرانگییختن چنـين علاقهاى شده است . زيرآآنيز مشابه بسيارى از ستار گان است كـه در همـين كهكشان وجود دارند . ستارهاى در اندازه و درجه حرارت متوسط كه با اجرام بسيار كو جكك ترى به نام "سياره " احاطه شـده اسـت . و ادامـه داد : پـس از بررسى دقيق متوجه شدم كه حداقل برخى از سياره هـا داراى زوائـدى انگگلـى هستند كه گمان مى كنم اين چيزى كه درباره آن پرس وجومى شود بايد يكى از آنها باشد . در اين هنگام د كتر تاديوس با حالتى بر آشفته و خشم آلود فرياد
@ketab_mamnouee

زد : چرا . Tه آخر چجرا، پرورد گـار ايـن را تـاكنون از مـا سـاكنان بيـچـاره و مفلو كك زمين پنهان كرده بود كــه ايـن تنهـا مـا نبـوديم كـه او را در آفـرينش آسمانها تشويق و ترغيب كرده مى ستوديم . من در سر اسرعمر دراز خـود بــا جديت و تلاش يى گير و ازروى اخلاص به او خدمت كردم ، با اين باور كــه خدمتم را در نظر دارد و باسعادت و نعمت ابدى پاداشــم مـى دهــد . و اكنـون چنين پيداست كه او حتى ازوجودم نيز باخبر نبوده است . تو مى گويى كه من مو جود ذرهبينى ناپيزى درمحموعه سيصد ميليارد ستارهاى هستم كه خود آن تنها يكى از صدها ميليون چنین مجموعه يیى است . نه ... ديگـر بـس اسـت . نمى توانم اين وضع را تحمل كنم • پرستش پرورد گار بيش از اين برايم ممكن نيست . نگڭهبان گفت: پس اكنون مى توانى به جـاى ديگـرى بـروى . در ايـن هنگام متأله رانده شده با هيـجان و پهرهاى خسته و رنگگ باخته ازخواب بيدار شد و زيرلب غريد : ببين، قدرت شيطان حتى در تخيل ما به هنگام خواب نيـز وحشتناكك و ترس آور است.

## The Theologian's Nightmare

by Bertrand Russell

(from Fact and Fiction, 1991)
The eminent theologian Dr. Thaddeus dreamt that he died and pursued his course toward heaven. His studies had prepared him and he had no difficulty in finding the way. He knocked at the door of heaven, and was met with a closer scrutiny than he expected. "I ask admission," he said, "because I was a good man and devoted my life to the glory of God." "Man?" said the janitor, "What is that? And how could such a funny creature as you do anything to promote the glory of God?" Dr. Thaddeus was astonished. "You surely cannot be ignorant of man. You must be aware that man is the supreme work of the Creator." "As to that," said the janitor, "I am sorry to hurt your feelings, but what you're saying is news to me. I doubt if anybody up here has ever heard of this thing you call 'man.' However, since you seem distressed, you shall have a chance of consulting our librarian."

The librarian, a globular being with a thousand eyes and one mouth, bent some of his eyes upon Dr. Thaddeus. "What is this?" he asked the janitor. "This," replied the janitor, "says that it is a member of a species called 'man,' which lives in a place called 'Earth.' It has some odd notion that the Creator takes a special interest in this place and this species. I thought perhaps you could enlighten it." "Well," said the librarian kindly to the theologian, "perhaps you can tall me where this place is that you call 'Earth.'" "Oh," said the theologian, "it's part of the Solar System." "And what is the Solar System?" asked the librarian. "Oh," said the theologian, somewhat disconcerted, "my province was Sacred Knowledge, but the question that you are asking belongs to profane knowledge. However, I have learnt enough from my astronomical friends to be able to tell you that the Solar System is part of the Milky Way." "And what is the Milky Way?" asked the librarian. "Oh, the Milky Way is one of the Galaxies, of which, I am told, there are some hundred million." "Well, well," said the librarian, "you could hardly expect me to remember one out of so many. But I do remember to have heard the word galaxy' before. In fact, I believe that one of our sub-librarians specializes in galaxies. Let us send for him and see whether he can help."

After no very long time, the galactic sub-librarian made his appearance. In shape, he was a dodecahedron. It was clear that at one time his surface had been bright, but the dust of the shelves had rendered him dim and opaque. The librarian explained to him that Dr. Thaddeus, in
endeavoring to account for his origin, had mentioned galaxies, and it was hoped that information could be obtained from the galactic section of the library. "Well," said the sub-librarian, "I suppose it might become possible in time, but as there are a hundred million galaxies, and each has a volume to itself, it takes some time to find any particular volume. Which is it that this odd molecule desires?" "It is the one called 'The Milky Way,"' Dr. Thaddeus falteringly replied. "All right," said the sublibrarian, "I will find it if I can."

Some three weeks later, he returned, explaining that the extraordinarily efficient card index in the galactic section of the library had enabled him to locate the galaxy as number QX 321,762. "We have employed," he said, "all the five thousand clerks in the galactic section on this search. Perhaps you would like to see the clerk who is specially concerned with the galaxy in question?" The clerk was sent for and turned out to be an octahedron with an eye in each face and a mouth in one of them. He was surprised and dazed to find himself in such a glittering region, away from the shadowy limbo of his shelves. Pulling himself together, he asked, rather shyly, "What is it you wish to know about my galaxy?" Dr. Thaddeus spoke up: "What I want is to know about the Solar System, a collection of heavenly bodies revolving about one of the stars in your galaxy. The star about which they revolve is called 'the Sun."' "Humph," said the librarian of the Milky Way, "it was hard enough to hit upon the right galaxy, but to hit upon the right star in the galaxy is far more difficult. I know that there are about three hundred billion stars in the galaxy, but I have no knowledge, myself, that would distinguish one of them from another. I believe, however, that at one time a list of the whole three hundred billion was demanded by the Administration and that it is still stored in the basement. If you think it worth while, I will engage special labor from the Other Place to search for this particular star."

It was agreed that, since the question had arisen and since Dr. Thaddeus was evidently suffering some distress, this might be the wisest course.

Several years later, a very weary and dispirited tetrahedron presented himself before the galactic sub-librarian. "I have," he said, "at last discovered the particular star concerning which inquiries have been made, but I am quite at a loss to imagine why it has aroused any special interest. It closely resembles a great many other stars in the same galaxy. It is of average size and temperature, and is surrounded by very much smaller bodies called 'planets.' After minute investigation, I
discovered that some, at least, of these planets have parasites, and I think that this thing which has been making inquiries must be one of them."

At this point, Dr. Thaddeus burst out in a passionate and indignant lament: "Why, oh why, did the Creator conceal from us poor inhabitants of Earth that it was not we who prompted Him to create the Heavens? Throughout my long life, I have served Him diligently, believing that He would notice my service and reward me with Eternal Bliss. And now, it seems that He was not even aware that I existed. You tell me that I am an infinitesimal animalcule on a tiny body revolving round an insignificant member of a collection of three hundred billion stars, which is only one of many millions of such collections. I cannot bear it, and can no longer adore my Creator." "Very well," said the janitor, "then you can go to the Other Place."

Here the theologian awoke. "The power of Satan over our sleeping imagination is terrifying," he muttered.

