

# كورڤيشت نتردام 

, وككور موكر

ترجهمةٌ جواد محيّي



انتئارات بجأودالن حري

| Hugo, Victor Marie <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ISBN: 978-964-6030-28-2 \%6>A |  |
|  |  |
| ائْ ككابِ تموانة |  |
|  |  |
|  | - |
|  | فهاو- |
| (1) | 1 |
| [dAFY/A |  |
|  | lWAp |
| APM-17p4V | 2193 |



家

وبيكتور هوكو
ترجهئ سجواد هـجيّن





## 

تشها



$$
\text { 4VA - } 89 Y \text { - } 9 \cdot r \cdot-\text { - }
$$

## شُهر：سـت

V هقـلدمه نويسـنـه
9 بيخشي
8 
Y 0 ..... 
rv بـ آتاي كأردينالن
frF．
OH80ه
94 ..... \％
GY pres
94 ..... 1
FV ..... 
$V$ 。 Besos para Golpes ．${ }^{*}$
人。 庆
NO $A$
1.9 V．V V
11 بتخش ستوم
17． با．نتردام
19 Y
｜r ..... بيخ بشا جارمH11．نيكّوكاران
140 ..... ץ．بكلودفورولو
148 
199 
1 1ヶ＾ هـ هـ دنباله سركذشُشت كلودفرولو ．
10\％ و．كراهت در انظار
109 بخشّ ينجبم
109 1．．راهب سن مارتن
$19 \wedge$ Y．بآلن بدست اين منهدم شواهـد شـد
int ..... 
iny 1．تظرى بيطرنانها به هيئت تضاوت قديم
19Yr．．r．سوراخ موش19v「r．
Y 19 
YMAهـ إيايان داستان كلوحهـ
Y． ..... بخش هفتم
Y． 1．خـ خطر أعتماد بدحيوان
rev ..... 
ros ب．ب．زنگهاي كليسا
Y 49 ANATKH
YVQ هـ هو مرد سياهيرش شا
rıy
ヶмィ 
rav 
$r \cdot 0$ ..... بخش هشتم
r．0 ا．تبدليل سكه طلا بهبركى خشكا
ris 
ry 
rYg Lasciate ogni speranza．．$\uparrow$
*


| HGY | - |
| :---: | :---: |
| MYY | ) . . |
| MVr | Y |
| rve | . . . . |
| rA. |  |
| +91 | 0. |
| +94 | ¢ |


بVя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| fve | ! |
| :---: | :---: |
| Olf | r |
| QYY | \%\%. |
| OHY | \% |

















آويكتوزهوركية) مارس |

صٌ

1
تالار بزرگ



شـلنـ.













و ديوار كاخ غارد ساخته بود خم بمابرو نياردد.



 مذهبى مي يرداخختند.













(پآِ شَوريدكَان) شُركت جوبيند.






## تالار بزرّى / 11










 بهرّإندارمري كنونى يالريس رسيده است








هى ديديـم.






هف كثيلده و آّويزههالى طالق مضاعف بر روى آنها قرار گرفته بود. اطران بههار سترن اولن يعنى جايگاه سوداگران از شيشهها و جيراهرات بدلى غرق در نـور بـود و اطراف
 دعرى و دادرسان ساييلنه و صافـ و صيقلى شده بود بجشـم مى سخورد. بر ديوارهانى تالار







 تالالر درازى را كه با نور كمرنگى از أسممان أبر گرنته زانويه روشن است با با جمعيت انبوهى كه أز برابر ديواز مها گذ
 .











 دادكّسترى فرود انتاد. دوم جهاريبتى تئويليل بدين قرار: حقيقتأ بازى غمانگيزيى بود هنيُكامى در در هاريس (مادام دادكــترى) فلفل غذايش زياء شـد
و سق دهانش ' سوخت.

























تاريخ. تحهويز، مانْ دأدهاندا
 يكى از دو انتهاى متواز









 الز توزي ساختهـه شـده استا




شده بودند.




 نأأنوسي نبود كه از نردبان مزبور تتوأنند استفاده كنند. هنوز دوران كودكىى و میصومانها هنر و ماشثين بودا

 ساعت بز, ساعتى برإى شـروع نمايش خود بسياز دير انست ولى رعايت حالل سفيران لازم بود.


















 مورد أستهزاء قرار مى دادند. دلقكـبازىى و خخيدههاي شادى و ستخنان كرشسهدأرى كه بين








 همين.جا شـيدلدامر.
جوانكي دومكفت:

 بزبان لاتينى و بهلهجهُ ولايتى را دوست دارد يا نهو





 تشكيل شـده است.

IV / تالوبزيز

بيمأر شود؟
دانثيجهوى لУفر اند|مى كه بهسرستون جيسبيله بود فرياد زد:
 برخاست، نام يوستين دوز مادر مرده ورد زبانها شـلـ.

عدهأى فرياد ميزدند: سلوكردنو! زيل لوكورنو!

ديگران دم مىگرفتند:
Cornutus - hirsutus كورنوتوس هيرسوتوس! دانششجوى شُوخ و شيطلان از بالالى سر ستون فرياد زد:









 گگ,
 يكى از آنها كمت:
 ديِّرى انزود:

-




 -
 _



 و ازاين رو خانموش باند. -





ك5*يشى كه


-

[^0] بكالٍ برده كمه معناي آن هياهو كردن استا

دأنتيجوى ديكُرى فرياد زد:
 دستى اش گغنت:
-بائيد ميز دبيرانذ را سوزاند.
 ـو انخلاط دادن شيوخا... و قفسههاهاى دادستانهال!... ــو صندوق آراء انتخابككندكانـا...



 ـــمئل اينكه آَخر دنيا |مت!

كسىیه دم ينجره ايستاده بود نرياد زد:

 -رإستي اين مرد هدير هاليجناب ما آقاى التيبو| استى؟

 واقعاً هم مدير باتفاقة رجالن دانتشگاهى و داروديستهشان رو بهسمت سفارت از وس وسط

 و استهزاه واقع شد:
 - تحطور شده كه اين قمار باز كهنه كار بهاينجا آملـه؟ نكـند از طـاس و هـهره دست برد|شُتّه إست؟
 أست.
 كهنهكار!


 nرأن دومولزه فرياد زد:


 اينطور نيست؟
 - مرگ برجـهماتدأران!




Saturnalitias mittimus ecce nuces.
 ـ صجب! تصور كردم همان شُش قاز سفيدند كه أسنت زنويوا بهعنوان حـق تيول بهشُهر فرستاده أست.





[^1]دأنثشبقويان دسته جحمعى گُنتند:



هكتمان!

- -مردهشور تركيب داندبان شآلهانذلا را يبرد!
 Cum tunicis grisis
 رئيس دانثيُغاه عجب اسكورت زيبا ايحى دارد!

 _لعنت بهكشيشان رسهي!
 ـكو جَه گالاتينيني.
 ـ ـصلدقه سمر مییردازد. Aut unum bombum _

ــ مـاليلد بسر
 los

Post equitem sedet asra eura -

- خ خراج-ه سيمون كستاخ!

- خانم مدير شمب بحخير!


 يوستين دوز خاص هيهنين كفت:



 يوستيندوز كانتا:

 ــ آآهان!....








 ضريت شكيندهأى بود.







در سينه داشت ترياد برآورد:
 حضار كف زدنل. آنگاه همه يكصدلا فرياند برآوردند: ـ نمايشش را شـروع كند. فرستاده فلاندر بدركا دانتشجيو بهسشنن خخود ادامه دأد:
 اخلالتى بهدار خيوإهيم آرنشتا...

مرديم بهفرياد برآمدندن





 ــ ساكت!! ساكت!

از راه تملقّ كرنش هى كرد.


$$
\begin{aligned}
& \text { مرد لب بسشتن كُشود. }
\end{aligned}
$$




حضـرت تدسى مآب أينكى بههمراه سفير مـاليجنأبب دوك اتريش در (يـرت بـوده)
/ YF










## P <br> بير گرنغوار







 "
جمعيت نيز هياهركتان نرياد ميزيزدند.
 |ست!




مى لرزين.

 در اين حال خحرشبختانه كسي يياريش شُتافت و او را از بهـت و سحيرت در آورد و خـود هسئوليت را بردوش گرفت.
 ستونها ايستاده بودء از اين رو قبلاُ كسي متوجه هصضور وى نبود. او مردیى باريكى و بلند



|شارات او نيود.
ثازه وارد تدمى بيشّ نهاد وكفت:

- ئويستر! ُوبيتر عزيز!
 ـميشل زُينورن!
 9

هيران مياهِيرشّ بأسغ داد:
-
زُوبيتر گُنت: 101 -

هوانٍ سياهبرش كُفت:





$$
\begin{aligned}
& \text { دأنتّجويان نرياد زدند: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مردم فرياد برآوردند: } \\
& \text { - نوئل! نوئل! }
\end{aligned}
$$

 تهسين تماشاكُوان هيلرزيل.

 شود.

 مي _ أبيتاد...

زن ديگر كه بسيار زيبا و در لباس عيل بسيار طناز مى نهر گـغت: ــليارد عزيز، اينطور با او صسحبت نكنيدا او كـئيش نيست هرد غير روحانى است بهجهاى استاد اور را (آقا خططاب كنيد.

لنيارد گغت:


جوان ناشناس بهنردهها نزديكى شُد و شتابابن يرسيد:
 "أنيارد1) شرمزدده كفتص:
 شما صتهبت كند.
ثيسكت با شرم و خيجالت كفت:

/ YA / گوثيشت نتردام
(آ6ا) خيطلاب ككد.




ــنه نـير!
لنيارد نيز افزود:
ــــه

 بهتندى كفت:

ناشناس كفت:

- عنظلر تان نقش ذوبيتر الست؟
(لنيارد) گفت:
- 

ناشناس كُنت:

(لنيارد) گڭغت:
-سهة ريش بلندلـي دارد!
(زُيسكت) باكمرويـي ترسيل:
-موضوع نمايش تحطرِ اسـتـ، نغوّب أست؟
ناشناس بیى درنگ باسـغ داد:
سـموضوع نهايش ماللى است|
(لنيـارد) كفت::
-موضوعش هيست؟
ra / بيرگُكارور
 لنيارد گُفت:
ــأها اين نمايش جیيز ديكرى است.


('رُسسكت) گقت:


(الميارد) كفتـ:
ـ دنترأن طنازى بودند.
مرد جوان أفزود:

- سرإِ هـم لـخت بودنلـ،

برزمين دونخت. برد خحوان بهمسخن ختود أهامه داد:
 تنظيهم شده إجر! بیى شود.

زيسكيت يرسيلـ:

نأشنأي كُفت:

(ستى) "بود بازاشكالىى تداشت.
(弓ّ
ـانسـوس. دو سال بيش


Bergerette 1


بجوان ناشناس بلمحن خشـكى دِّاسخ داد:
 (لنيارد) باسستي خرد |دأمه داد;


 شيروهييوكراس ' بيرون مى جسست و هركس "يتوانست از آن استفاده كند.

لنيارد كفتي:

 ثُيسكت سـخن او را بريده و گغت:

 شـروع بهتعريفس كرونن.
 بودند.
 غزألى وا تعقيب هيكرد.









يريُرنيُّرار /1
را بِرواز دادند. لنيارد واقعاًّ جقلدر عالى بودا

زيســكت برسيش أمروز عالىيتر خواهد بود.

جوان ناششناس با تاطعيت تمام كِّفت:
 دختران حيران و شگُفتزده كُتند: ـرأست هی جوان شامر كِفت:









شروع مى شود.



 اتخطارى بيش از أين لازم نبود.


Y /

 خأموش: و نمائش شروع كُرديد.










 كلمهُ (من برزگرم) خوانده می شـشلر.
 كالهكي بر سر داشتند.





 خر برابر حضشاز محترم بهيند. و اندرز و سوق مردم بهسوى هنر و و تبليغ بيى مقدارى دنيا " نمائس واتعأُ زبا بود.

+ / / /





















ــيهار و زردمبو! صدته ميخواهد!

 جايى مى



 زان فرياد زد:





_ـلطفاً رسم كتيدأ



 آملد بهبازيعُران فرياد زد:
 تسقيرآميز بصورتت گدا و دانشججو بيندأزد.



دضتران جوانْ جرسيد:


_ألبته.

نـختر جوان بهسخن ادادمه داد:



 زيسكت كّفت:

 ـــى دخترك أحمت وكودنا






هي شبهرد و نمايش إدامه داشـتـ.





 وى دمى كُشتند.

 هنر هندّأنه و بجالِ بود و در تاريخ تثاتر هرگّز نظلير آن ديله نشـده اسـت، بله هتنيت تركيبات







قابل تـحسين دا بر زيان هیى راند:

 (ورود سضرت تدسيمآب آقاى كاردينال دوبيريون) را المام دإشـتا.

آقاى كاردينال



 كوش خراش نبود.







پانز دهـم بود.














$$
\begin{aligned}
& \text { (أين شاهكار عالى از كيستان" }
\end{aligned}
$$


كرنكوالد بيى برد.





وكرل هم بالا میزفتتد.




|4.




 رسيلده بود. درست بههمين دليل هرگّ تصادنات هحختلف زئدگّى ختود را بلوون دلهره و






 وهاظً عاليمهام و خوش هحضر و ليتهأركو و سورهوان دورويرش براه ميافتادند. سحتى


 دوازده وا به
 بهـمزدن نهايش با درنظر گُ فتن حالت روحى تماشا
 ولى اهالِى ثاريسس مردمان كينهتوزى نيستنل. أز طرف ديكر آتاى كاردينالل البوربونها

























## Cappa repleta mero!







Fi/ /آقایكاردينال














 فى الجمله متوجه سفيران فلالندر شـدند.













 هورد تو جهه فرمانووأى اطريش بردند.


 مشههرد و مستمركابگير شهر (إتاندلا بود.




 ياريى مى نمود. البته مردم نسبت بهاسترام


## $\beta$ <br> خواجه زاکى كوينول






 - اوهوى رفينق! ورود ممنيو استـ.

 ـــــر نمى داتى من كيب؟

مهرددار برسيد:


- زاكاك كوينول.
- تجه كارهايدب؟ - بإيوشدوز (سه زنجير) شهر اركّاندل).
|F |

هيردهدار بهكنار رفتا اعلام وروود رؤسأى أصنافي و شهردأران. قابل تححهل ولى بردن





و آهستهـ بهوى گفـت:
 كاردينال بهصدلأى بلند أفزرد:
 "گاندل| معر فی كنيل.
 كفتيُ كاردينالِ را شنيله بود. از اين در بهصلدأي رعدآسايى گُفتي:

 مانده بود. صدایى تخنده و كث زدن برخناست، مردم ضإريس شونحى و كنايه را بهيكى آن



جهت أزتباط بى عانع و فوزىى و برقّآسايى بين أو و تماشاكُرالن برترار شـد.

 شيرين كه يكى از افراد مردم عأدى همبتراز جنأب كاردينال تراز ميكيرد بر مـنـز مـردم
 هـجوتر باد!ي امترام بودنل راه میىيافت.




 بهاياوشدوزي جون

 مى انمود برانگيخته بانشد.
با اين سالل مصيبت كاردينالب بيحازه بهِّإيان نرسيده بود. لازم بود در هصاحبت هـينين
همراهان ناباييى تا آَخرين لّحظه صبر نمايالد.






بىاختيار زمزمه مى كردد:

ـ آتايانا

 مخصوص در مسحلى بالایى سر كدا جاى








 خشم آهد و ونرياد زد:
 در دست كدا داشمت كفت:




آمستئه كغت:

فرستاد0اند!
كشيش بانسخ داد;
 ماركريت نصيب كَراز شده (Margaritas ante porcos)

كاردينال با لبخندى كفتا


 كرفنته بود.































 در همان نزديكى ها إيستاده بود سخاطب قراز دار داده و كفت:

مرد تنوميثلد يرسيد:
P1,


ــبسته بميل خود دتان استا


 كُفت:
 ديگّر غير همكن است.
دانشتجريان بهيكبار فرياد برآوردند:













كاردينال زيو ختمده زد و و
 نيز از مقلدين بيروى مىكردند.

 شدهايهم. در ايون حالالت برد بأ تماشُاحیى الست.

نانْب| الحكو مهي جيرسيد:
 كاردينال گفت:
 دعايم را بخخوانمه.



 نمايشي را از همانجاكا كه متوقفـ مانلده ادامه دهثلد.
 كينه و بغضى از كاردينالل بر دل كر فتتند.







.



- حضهرت زاكى شأرمولو، نمايثنده شاء در هيئت كليسا!


 تحمـل نانئير شـده بود.























 تماشاكُران جيزى نى نميديلد.







































## ( $)$

## كازيهودو








 بهنمأزخانها رساندند و وشـت سر آنان در بسته شــد































SA / كازيسودو

تالار بزرگُ بهصيورت كورهٌ عظيمى أز بيى حيايى و شُوريدگى درآملهه، از هر دهن فريادى


 بود كه برآتش شادى مردم افكنده شلـه و آنّرا شعلهور سازد.



ـ اوه هو كا لعنتى رأه
-اين يكى
ــتعريغى ندارد.
-يكى ديگر!
 شأخ كـم دارد. اين تيأه شيوهر تو نيست.
-اين شهم يكى ديُر!




تــن نوئل! نو



 فريالد بلندى برهيسخاسمت. فريأدى كه شنيده نمىشـد. البـته نـه أز آن رو كـه ايـن فـرياد




 برآَورة: (اهإمه دهيد!!

 اين كار شايسته نيست. بايل از انتقامجوييى صرفنظر كرده و مبارزه ما تأ بايان ادإمه داد.







 ذطاب بهوى گفت: ـ أقاء الز شـما مسنونم. مرد جاق و وجله دهن دره كرده كفت:


شـاهر ياسغ داد:



$$
\begin{aligned}
& \text { كـرنتخوار گفت: }
\end{aligned}
$$

ـ آتا شما در إينجأ نماينده منحصر بهثرد قريهحه شعر و شاعري هستيل.
هو


## كرّنگوار كَتت：

ــ شمـا تنها كسي هستيـل كه نهايش را بهطور شايستهأى تهاشا كرديل．نظرتان درياره نمايش جيست؟
مرٌ چاقّق و چجله كه تمريبأ أز خواب بيلأر شده بود گّفت： 1，آ

 هر سو فرياد مىزدندند：
ــنـئل！نوئل！نونّل








 مو بجوديى را در نظر هـجسم سأزد．


 مرديى روبرو بوديند．







 3ا\$oاند.

 وى او را آناّ شباخته و نرياد برأوردنلد:



میىزدند:

- زنان آبستن هشّيار باشيد!

زوان فرياد مىىدن:


يكى از أَنها داد مىزد:

ــ أوهوى| ميمرن نكره را بيينيد! ديگرى نرياد برهمى آورهن
ـ شر هحه زشتـتر بازيشُ بيشتر!
سمومى جيغ مىكتثيد:
ــأين مرد جز شيعطلن كسى نيست.
 حالىى - باكريه ها ور مییود.


ـالز راه بخاري بجادو جنبل ميكتد.



 — اما مردان شاد و خخندان برأيش كفـ مىزددند.


 كازيمودو أو وا الز كمر كُرْته و ده تدم دورتر بهميان مردم برت كـرد. كسـى انز ايـن كـار هتعرض أو نشدل





 (اكازيمودوو) بأسخ نداد. كفاش فلامأنل تيرسيد:
 بله \# كازيمودو!) كر برد.

 سگ بزركّي در برابر كربه بهعقب برجست


 كفاشّ (افلاماندله) ڤهقهه زد و فريادكنان كُفت: -ـواقعأُكر است
 --مى شُناس

كه هنوز دلختر بود كَفت:



مىىكنيل ولى كر البيت.

زذ هال خخررده گُنت:


ــهمين يكــ عيب رأ دارد.
(اروبين پوسوين)| افنزد":

:
 كم دازد.









## 8

اسمرالد||









 ايستاده و ميدان زا تماشا مىكردند.

 تهاشاكُران با بعر فتى شستند.








وتايعنگار اجارهكرده اسست.

گرنظوار آهي كثيلد و گفت:

ناكّهان بجهه شيطلنى فريأد زد:


شتيافته و از ديوارها بالا رفتتند تا (أسمرالدلها) را ببينند!






نويسينده نمايشنامه از خرد بيى خـود شده هرياد زد:





9 F / امسرالد1

اطاتكى بازيگران قطع شـده بود.
گرنگوأر زير لب گفتا:


-بهتمانـاثي لااسهر|لد||ها رنتا
استفاده كنمب.


 كرده امست عقب نتئسبت.
 كُّف:

- مردم باريس شمـگي الاغ و كلاغاندا









## 

## 1

أز چاه بهحیاله1

در ماه زإنويه شب بهزودى فرا مى رسمد. هنگامى كه گُرنگاراز از كاخ دادگسترى تدم





 بزرگى يعنى دوازده بار بيش أز آنجه الز مال دنيا يعنى از بيرأهن و شلوالٍ و كلاه در اختيار داشت بدهـكار بود.





De Charybde en Scylla A















گرئُّوار آهى از دل بركثيد و گفت:











-     -         - 









 دست از گُريباتم برنهـى دازی
 يأفت با خود كَفت:



 أعدام همراه آنانل بأشط.



## r

## ميلان أعدام



















مى شد قرلو داشُت.








 دإشتنـ.


 سالل بعد كشيندهترين بيماريها، يعنى بيمارى وحشت از

أهماعهه يانفت.





" 99 / /

مى مساخت، هر دوز بيش از روز بيش در مواد قوأنين هوضبو عه بهتحليل رفته و اينكى در

 نمانلده است.

## Besos para Golpes

 يرحِمهمایى كو







 1.

 بهآنتجا روى نياؤورده بودند.


 يريزاد و فريشته إست برإيش غير مدكين بود.










 هى ساخت.
گر تُوارار با خرد گفت:
 كوه (هناله) سرازير شده اسـر است
در اين حالل يكى از گيسوانٍ بافته شده سمندر باز شد و تكه مسوارى، كه بدان بسته

ـــه خير! كولى, امست.

دنتركى بهكار خود اداممه داد. ووتداره أز زمين برداشت نوك آنها را برييثـاني خود



| VY

 هضار هـي أفكنـن. قر ميان هزالنان تهر








 دختركى سموانجام نفس زنالن كالر زذنل. آنگاه كونى (جالىى) طا صلـا زد.



دختركى كولى وو بهبز كرده وتزنت:

 :

 شبقمتيت كفـ زدن.




_ (جالى) اللان جـه ساعتي است؟




ــــاينجا سـر و جادو در كار اسست.

 تهاشأگران محو شـد.

زألز سـاخت. دوياره از بز يرسيد:

 نمود. از ديدن اين منظره هضأر شليك خخنده را سرداده و بهشـلـدت كف زدند.






 -


Pl / YF

هـ آه! همـان مرد اككبير اسـت!




 ـلْعنت بر شيطان!




 صدابى زير و زتندهأى از كَوشه تأريكـا هيدان برخأسيت: - ملغ قبطى بالاخره دست برنمى دارى؟؟
 قوأز مىىداد. اين صدلا از شخضصى ثإرسا و موذى برد.
 هى زدند افزود.

-اين زن راهبه برج (رلان) اسـت. زُندهيوش است كه غر هيزند!















 آواز ذأمغهوم و دلنشينى او نا بهخود آورد. دنترك كولى آواز محى انوائد!











Un cofre de gran riqueza
Hallaron dentro pilar
Eentro del' nuevas handeras

Con figuras de spantar

Alerabe de Gavallo
Sin poderse meuear
Con espadas' y los cuellos
Ballestas de dueu echar




 ديرى نیائيلد.
 از گوشـهُ تاريكا ميلان يكبار ديكِ فريادى برآهـد: - جيرجيركى دوزخ ختفهشو!




 بهميدان اعلمام رسيلد.

 ريديد.





























 شُصلت مهيب برخوردوار بود.











فرياد برآورد:




يكر






 مىتوأنست راهب را نقش زمين سازد.
 به|شُارهاى بهوى دستور داد ثأ از جاى برخاسته و بهدنبالث روان شـود. (اكازيدودو!) برخاست.



 كرد.
راهبب وتار ابهام|ٓميز خود را بازيافت, بهاكازيمودوپ أشاره كرد و در سكوت كامل راه
 (اكازيمودول| بيشآيسش وى راه مى راهب كوجه هاز هينمود.


 خود را بهمانند گراز وحتيتناكي نهايانن مى ساخت و هـون ددان ميغريد و با اششارات يا



 - خيلى عجب است! ولى تكليف شأم شـب جهه میی شود.

3
عواقب تعثيب زن زيبا در كوجههالى تاريكـ


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








 سمـت قلد معلق انـيت.




وه كه بجقدر ججاى أو در دوران مـاخالْلي أسـت!


زن باشنا عاملى مسأعدتر از بيـخانهانى نمىتوان يان

بو2.




مي دأند كشا...

 چرت شيرين او نا بإره مىكرد.


 ثيمـت هر بغل هيزم بههئـت شاهـى رسيلده بو2.

 *s,
 - هـادمأزل (ابوراكى) شوهرتأن جريان حادثه را برإيتان تعريفش كردج

 أقتاى إفيلنو آوريلوها

- رإست بحى ـــبه.




جلوهكرى میكر3.












 فريندي بركشيد.

كورنگواز قلدم تندتر كردي




تعبع مىكرد. كُ نـُوار فريأد برآورد:







 كولي بلدبخت أرياد مىىد: هـكيتند!! كتشتن||

 كماندار كارد شاهى بود و قدازرهأى در دست دانُشت:

 باز مستاند.




 قيلن قيافه وحشت







MF ; AY ;
|فتسر گفت:
 دمْترك تشـكركـرد.



ــرأر او از جهـثّ برقن نيز سريعتر بود.

 يكي از زأثدار

(a)





 گُ ميان ججوى كنار كوِحه يافت. زير لب غرغر كرد:

 بوده آنرا بهدْماغ نود بود و بو كشيلـ و كُفت:



 فلاملك" و كيمياكُران نيز بههمين غثيدهائد.



 -بـبيانر عجيباست|
 سيس يككبار ديگكر متوجه دنياى واقعيت شد و و فرياد زد: ـأى بابا! يخكردم!










 آتشبازى كنيم.



$$
\begin{aligned}
& \text { ـ آيا اينطور بأيد تتم رأكرم كنم؟ }
\end{aligned}
$$




AY /


كودكان فرياد برآرودندن







 شـلهه اسـت.

## 9

## كوزه شكسته



 با خود كخت.












كوزه شكــته /


 حورصهله أز دستت داد و فرياند برآورد:



 ظلمهانى بهسشفر دريا رود تشبيه كرد و با سوز دل كقت: 'Salve maris stella!




 هور فتتند.





افلميج بر-ناسـت:



كذشتـ.


 تشبييه كرد.


Sènor caballero para comprar un pedaso de pan'
گرنظوإر با خود كفنت:
 خود را بفهـمل از من خحوشبـخت تر أست.
ـ سيس دستك بر بيشانى نود زد و گُفت:




Facitote Carit atem!
بير گرنكّوار گفتي:

 تـأبيناكرد و كفت:

بسغواشه!
Vendidi hehbdoma de nupes transitame am ult imam chemisam.





مرد كرر فرياد مىزد: _كاري تاتوم| كُداي افليج ناله بيكردن ـ لابرئونامان حییا!
 ـأونذ يداسو دويانان
 اىى دأه. أينجا برج بابل ' اسست! آنغاه پا بهفرار نهاد. مرد نأبينا بهدنبالثش دويل. مرد شُل نيز آن هو را تعقيب نمود. أفليج نيز بهسرعت بهدنبال آتها روان شد.


 بهسمت روشنأيى مى شُتانتند. هياهو و تُشُشرق عجيبى راه افتاده بود.

 نرو افتّاده بود برهى جيست.


 رإنده شـد.



[^2] بهدايان نرسيد. لفظ بايل در اصل (باب ايلم) با بمعناى دروازه خدلا بوده است



- Ondé vas bombr!



شُبح ديگوى بدآنجان نزديك شد و باسنخ داد:
ـ أينجا سـزممين عجايبـ ابست.
 (نجأتدهند.ه) كو













$$
\begin{aligned}
& \text { شاهر بينو| وسشت زده كفت: } \\
& \text { ــــينجأ كجاست؟؟ }
\end{aligned}
$$

كوزه شكسته |

مییدادن.






 انوأع مـتقلف جانداران محو شـلـه بود.

 هاضرين جزيي از يكى كل هوحش بود.



 جادوگران جشمكـ زنان میى نگرند.
 هراسي|نگيزى همى بحتبيل.





 در اين حالّ صدلاى مشتخصى در هيان هياهر و جتجالل حفيار بر-خاست:



تخـار بهيكبار فريأد برآوردند:





ــــــ

رسيل.















4ه

سقو ط كرده أست.
(دسرزمين عيجاثبـ) خرابات عادى نبيد بلكه خرأبادت دزدان يمنى خرابابتى بود كه در


 و فيرشـاصرانه و آثينه تمام نمايى واتقعيت ميـخأنه ها بود.














 وأتعيات (سرزمبين عحبايب) نيز در آن زمان بهررى صصحتنه ئيامله بود.








 برائ، دوركردن Stradivarius مى






يكي از كَدايان بهسخن درآمل و كفت: : Hombre quita tu sombrero
 بركُرفت
ـاين وذل كيست؟







 گُنداق كودكى ير سر نهاده اسن مشكل بود.


 بإدشاه بياسخ داء:



-من همانٍ كسى هستم كه امروز صبحج... كلوين ميان تر تشُ دويد:









كنى:

 (ترويفو) سخن أو را بريد وكفت:




/ 1 /








نلإرى.

-
 (كنوبني) كُفت:


و گفتا:
 ولُّگ,
"عیرسذ...
كلوين ميان تحرفش دويلد و كنـت:
 بروىى و ايتقدر ادا و إصول دزنياورىى!





كوزة شكسته / 99



 سلطان اوباشان مست و بلدهوش بود. كلوين فرياد برآورد:

ـساكت!


 بهجأى خود برگثشت و روى تخت نخويش قرار گرفت.

 نفرتانئيز و بى

 بهكرنگوأركرد و كفت:



 در سلكىكسان ما درآيى؟

نيست. از اين رو بیى محأباكفت:
ــ الُبته كه ساخرم.
 گرئكوار پاستخ داد:

 ــــــــ -- حاضهرم. ـالز جان و دل. ـبله أز جان و دن. سلطان ارإذل گفت: ـالما بايل بداني كه با اين تغصيل سر دالر خواهي زنت.... شُاعر بينوأكُغت: - جطورب؟ خدليايا! كلوين بهسخن خيود اد|مه داد:

 گرنظوا, گڭثت:
ــتابع امر شـــا هستـم.

 شاعر گفت:

 بودهام زير! من فيلسووفم بهةقول معروف.
Et omniain philosophia omne In philosopho continenture.
هساطان اراذل روترش كرد وكغفت:





اراذل بكاهد:




 اشارهكرد.
 _آهأى رذل، بست نطرت، هاضري دري در سلكا اوياشان درآيى! شاعر پاستخ: _


 بكُردى.
كـرئُواز بیمسابابكفت:










 نـشان دأد و كُّفت:
 كرنگيار در دل كنهت:
 كلوين دوينزه كفت:
-برو بوبال

آنترا بيدأكرد.

سلفطان اراذل كفت:

گرنگوار گغف:
 كلوبين سرتكان داد وتُفت:

 جيب متر سك كرده و كيسهأى كه درون أنست بيرون بياورى. اين عملز را بـايد طـورى
 و جيبسبرى دارى. ثفط هفت هشيت روز بايلد روزانه كتكا مغصلى نوشـجان كنى. كرنكّكار كفت:
 - بالالى دالز خواهىى رفت، همين و بس. فهـيلـي؟


كرنگواز گفت:


 نا اينجا فهـيديى؟
-... بله تا اينجبأ فهميدم. آنوقت؟



تازيانه|م مىزنيلا...



شاءر كّفت:
-سسيار متـثكرم.
بإدشاه ارأذل الِّلد بر جليك زد و كفت:

 شيلى از دزدان و اراذل ستخنأن كلويتن راباكفـ زدن امستقبال كرده و دايرهوار با سخنل؛


 میى بهنظر او متر سيكى دلى رتيقتر و نزمتر از اوباشيان داشت
 هى
-أيوأى. آيا واتعاً زندگى و مرگّ من وابسته بهصدأى أين زنگولهها است؟؟

 يكبار ديگر بادشـاه الراذل را تمخاطب شرالر داد و ورسيدن:

 -بدلر آوبخته هوراههى شد.




 شد. گرنگوار فرياد بركثيد:

ـأى بدشانسي!

 بهياران گفـت:


.


 يكا ديد


- البل وينى)"، برو بالالى تير افقيى.
 اور رإبالاي سر خود ديل. كلريِن بهسيخن ادامه داد.


 كرنگوار برشود لوزيلـ



 ـ ـهمه محاضريد
دستها را از هم باز كرد تا بهم بز بزند، يكـ ثانيه بيشي بهآَخر كار بأقى نمانده بود.


 رفيق اين آخرين شانس تست. يا بايل شووهر يكى از زنان ولكُرد شــوى و يـا اليـكـه طنأب دار ل'بيوسى،









 بهُوش بی شتيند.


 آنگاه رو بهگرينگو! إر كرد و گفت:
_شنلت كو؟
_گمش كرئمام؟
_كاهمت كو؟

كفشىهايت جحطور؟
_تخت ندار2.
- 

كرنظرار بهالتهاس افتاد:
ـيكتشاهی هم نلـارم.

زن خهله پشت بهوهى كرد.

 هجوزه زير نب غريد.
ـ ــ لاغر استه بـود بهدرد نمى خورد.
 الثماسيكنان آهسته بهرى كّفت:


ـ ــجاتم دهيـ!



 اين بهكُنت و دا-تلُ جمعيت شلد.

كلو

- رفيت بد آوردى.
 _كسيى نمـ, شخوأهد؟ يك. دو. سها با سو بهجتوبه دار أشاره كرد.

در إين حأل أز هيان كوليان صدليايى برخأست.
_اس اسمر|لد|| السهرالد||
 داد.

دختر زيبا. همان كولى خخوشرقَص بود.







 -ـــين مرد را مى خـو|هيد دالر بزنيد؟

بإدشاه اويباشان كفت:

 - قولث دارم






 أسسورالمدا نهاد و وكفت:



## $\eta$

## شب عروسسى



















 سرأنجام برشا





 هيـست


 جاي ير يناست وكنت: --بتر تقدير من همسر او هستمب!


- از م من خه مى خور|مى؟؟
 دختر كونى ديدكّان درشت خود رد را باز كرد و كِنت:
-منظور رتان را نمى نهمهم.

 أَنَّاه دست در كمر أو انداختا








 ـ خخدايا، جقلد جسورإنها






 _البته!





















 جلب كرده باشـد. بهصداى بلندترى گڭتن: _3 دختر خانمب! |بسـرالدا|كويا صدأى او گرنگّوار يكبار ديگر بهمددا درآمد: -


 - جلى چحه مى
 ــكُرسنه است.

أسـهر اللذا تجطه نانى
شـروع بهانوردن كرد.

2ار2.

دخترك نگّاه تندى بهوى افكتن وگُفـ:
.


دخترك انخم كرد و گنفت:

- باز هـ تما
_ـدوستتان؟



برسيد:
- 

دختركولىى پاسـخ داء:



ـ عثئ تخيست

 فرشتهأى درمى آيند. عشـق هوشبت آّسهانى استـ.








- هجه كسى دلخزاه شهـ الهت؟

ــكسى_كه مرد أست.
ـ مكَر هن مرد نيستج؟

زرين برياشيده دارد.
گرنگوار گغفت:


-بله عاشتو كسي شـدهاليب؟
ـشـايـد بهزومى عاشتق.شوم.

-
كولمى نگاه تندى بهوى افكند و گُفت:




بكيشـانى خخود زد.




$$
\begin{aligned}
& \text { أ }
\end{aligned}
$$


 -
 كرنشُوإ بإسخ داد:


 ناكهان شرويع بهـحو أندن آواز كرد.

Quando las pintadas aves
Mudas estas, y la tierra...

$$
\begin{aligned}
& \text { بهيكبار از آزاز تخوانلدن باز إيستأد و بهنوازش (يكالى) بردأخت } \\
& \text { كُرنگّوار گفت: } \\
& \text { - تحيوان هلوسى السـت. } \\
& \text { دنترك پاسْغ } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- تجر| إستم كأن

$$
\begin{aligned}
& \text { 家 } \\
& \text { =- }
\end{aligned}
$$




ـايني جادو وا الز كجا بهدست آوردهايد؟

 ـــأسمرالدأ يعنى جهه؟ - خيودم هم نهيد دانمه.

 كرتخرار كفت:



ديخترك زير آواز زد و با آهنگ تديمى أين شعر را خواند:

مادرم ثرندهأى است، من بیزوردق از آب مى مكندم من بلدون كشتتى انز دريا مى گّذرم مادرم برندهاى أست.


كرنظوار كفت:
 -ـكودك خرددسالى بودم.
ـكى بهـيأريس آملديد!
 نازكي در آسمان در يرواز بودنذ. هاه اوُت بهابِايان ميرسيد. در آنزوز گُفتم كه: زمستان ستختى در ييش اسست.

 رأستى بيشُّويحى هـم بلنديد؟

-


- بله.

شاعر با توس و لـوز گِفت:
 دنتركى اخخم كرد و كفت:
_نامت حيهـ؟
 -من نامى بهتر از اين سراغ دأرم.

شأشر گفت:































 شوهر و يا خواهر و وبرادر با شما بـمسر بر برم


شب تروسى / 119


- تُوبوس...

- فوبوس يعنتى تمها

- توبوسى لغـت لاتينىى و بهمنـنأى (تخوريُّيد) أست.

دختّركى كفت:

- خورشيـيـا

كونگّوأن توضيهع داد:

د->تركولى كُفت :
ــنام يكى از خخدأيان استـ؟













# Pequ 

نتردام

















!ينكى بهشرح نمايى نتردام مي بيردازيمب.










 أز دستت معماران و هنر هندان معاصر بسانتته أست.









 را بهأين قرار بهكار بسته أستـ.

بهجاى آنهمه شُيشُشها





مى ختردد:








 دغلكارى لطمهايى راكه از دست كذشت زماي

 تأخت آورددهاست.







HY /












 شهيروكليف، الشأرات و كنايات امتت و در تزُيْنات آتها نخطرط مـنكسر و اشكـال لوزى





 هيروگّليفى و تأرلكى و ابهام سابتٍ آزاد و بهصـوريت مترفى و تودهأى خرمى آيد مصادف با































H0 /

 زنبور شياهـت داري.








 ابنيه|اند.

P
منظْلُ





(نورمبرگى) باوير يا (ويتوريا)ى السپانيا هىتوإن ديد.



 عُطْمـت يلدسـت آورد.












 أفزدده شلد ممارانت سر بر آسهمان مى أنرإشت كُوئي شيرهٌ نباتى درخـتى است كـه بهـز




 ITFY IF


 فكرى كشُور و تمايالات طبيعي ملت بدانٍ منتهى هیى شُود.







人14 /



اسست.





تاريخخ مخغهوصى يود بدترتيـي عبارت بودنل از:












 حوبوهد





منظرة ياريس / 179

كوى دانتــغاه سأخته بود.



أب Aكى








 حالُ يبينيم شُهر پاريس در و كسىيه خود



 میىتخود.
 بلى


 كناياتات كثيشيان شُده است.

。













 دأرد؟ هغت جوش ڤريبيى كه از هو هحمن كنى در آن توالٍ يافت.








## P.

## 1

## نيكوكاران

شانزده سال ييش از وتوع داستان هاضر. صبح يكى از يكشنبنهها در كـليسأى نتردام







 سر داذده بود.




$$
\begin{aligned}
& \text { ــنـ خير آدميز|د نيست. } \\
& \text { ــيمون عجبالتخلقهايى است. } \\
& \text { - خراهاهر معجزه إست. }
\end{aligned}
$$

 ـ ــ جانور پِليدى أستا

ايز جأنور ترسناك بجه مسيحیى نيست، جهودى است كها أز بطلن ماده خوكى بهدنيا
آملدهاست. در هر هال آدميزاد نيست. بايل آنرا بهآب انداخت و يا با در آتش سوزإند!
_الميدوارم كه كسي يِرورش آنّرا برعهده نگـيرد.

 بهتر از اين كودك أمست.
 ترجيح خوراهد داد.


 گراززي شاشكل بود.









نيكوكاران / Frir
 نيكركار لهظهأى درخشيلن ترفت.
كمى بعلد آقأى (ربوت ميستريكولى) دفتردار سـطنتى سزرسيلد. كتأب دعأى قطلورى

 كُّفت:

زنش تُفت:

- روى يكي حشهـش زيكيل بزرگى إست.



زنش برسيد:
ـالز كجا ميد|انيل:

- يقين دارم.

كسىى بيرسيل:

دنتردار ياسِخ داد:
ــبايل هنتظر بزيكّرين بلايا بود.
هييزنـى گهت.
 (هارفلّ) جيانه ختواهند شلد.

(5أن تارم) گغت:
 بركنده هيزم جـأى مىدادند. بيوزن افُزود.
/ IFF

- و زير آنِرا آتشُ بمىزدنلم.

دنتردأر اظهانر عقيده كرد:
ـ شري الحتياط هـم همين بود.



برد. و كفت:






اسمت.

## P

## كلودفرولو



 سبرده هُّله بيرد.


 فراكُرفت.















 هدفى جيز دانش نداشتـت.












 شكفتانانيز مینمود.












 مطوفت و ههر بانى بیى






























 كند.



r
صدأى زنگها









 بي


 ججلوه مدكرد.














 دورإنانيز كَليسا رسانيده بود.


 هجا
號





|F / / / /








 اصبوات و كلمأتي اما مهىكرد.











 زمانيى بهسوى نأبخردى متمايل بود از اين هال ووى نتيجه مي

 او شبرازت وى بود.



 بشُفته لاههـابس" نيرومندى هـايه إفزإيش شـراريت أهـت (Puer robustus Malus) ولمى





بود بهدستـ آورد.



 نيز بدأناذ شباهت داشتـت













 هى





كردكى




 روزنه سر در يكى زنگا هـوبى و شش







































صدایى زشكها／












كرّزيشت نتردام تعلّق نداشت．






 ＂قى⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二十｜
 میىتوان سس كرد كه تیيزى از كليسا نآيديل شلده اسـت．امروز ديكُر كالبد هظيم نتردام

 در آن اثرى الز نكاه نيست．
;
سگـ و صاحب سگ


 .يكى





سترده شـده است.
"كازيمبد







IFY / سكا وناسب ســ
 كلودفورولو1).








 بود. اين حسي بهدرجهأى از قلرت و قوت رسيده بودكه تصور آن بسيار مشكل و مقايسه

 سگّ و اسبب و نيل كه بهصاسبش دل بثدد دوست مى داشتـ.

## دنباله سرگذشت كلودفرولو



 جوان رو بهآينده و بحصور در ميان معلوهات و مجهولات نبود. در اين ست و سـالل ار

 رلا


 نمى شد.










































 چحَنين نظرى دأشُتنـ.


 بيش الز هر حيز توجه داشُت.





 علامات مرموزى بهدست نيكلانفالامل بر ديوأرهائى اين زيرزمينها نتشش شلده بود. مردم




از

 با سنگّ برآن نوشته و سردر ن بهصوريت عنوأن دوزذخي كـاب شـعر يــأى بـا عـظمـت










 جسيتجوى معناى أسرار و كنايات حجارى ها دلبأختهُ آن بودند.

 اين كثيشيى بهنام (هوكر دوبزانسون) در اينجا جادو شله برد. كسى الز محتويات الطاق




 در اين سال حـحبت جادوكرى هر يين نبود ولى از ظـاهر المـر و از دود غـليظلى كـه










بهوىي سحر و انسون مى دهد.








اجاقتى نشان مي داد از جيه برد






جناب رئـس شماسانٍ ديده بود.

در عين حالْ بر شدت انضباط و سشتكيرى وى افزوده مـى شد. بـشـدت از زنـان




 و أصراز دستياران بهرنع و رجيع مطلب أثرى دروى نبخشيلد.






## كراهت در انظار





 لـب فرو مىى بستنـن.

ياد ميكند:
كسانى كه از هر قبيل بهدنبالشان روان








كراهت غراننار / / كا

Eia Bia clauduis cum claudo.
ولى كلود و كازيمودو غالباً دشنامها و كتائهها را تهى شنيدند. زيرا نوازندهُ ناقوسىهـا



 خأطر: أنرا براءى هميشهه نگهداششت.







 سكيست؟
صدليّى از يبرون بهكوشاش رسيد:

رئيس شماسالن در رأ باز كرد.
|SY | |هب سن مارتز

ثازن وازد

 ديلدكانشان زير كالاه پنهان بود.


بـلاتات هيرأنتخارى را نذ|شتمم.



 باششل مغتنتم است.


 بهعسلى ازز آن بيرون مىـريزد.



بالاخره كثيف كيبياى جليدى بلهحال اكسير إعظم موضبع صنحبت بود.



 -جنابب كلود: افنسوس!



بسيار دوسـت دارم.
















جنابـ كلود يرسيد: --زاستى حالك هريض دربال جطرو است؟ دكتر تظرى بهمهرأمش انداخت و كِنت:
 ــهمراهئ كَفتَ.
ـوليى آقاى كواكتيه شهما بلديد كه جكُّونه جبراذ كنيل.
 بهسوىا همراه ناشناس دكتر جلب كرد. البتّه بهتر بود كه با وجودد شـخصي نأشناسىى در


كواكتيهه رو به كلود كرده ر گفت:
 و علاقمند ديدال شما بود. بهممراه آوردمام مام






 ذكاوتش ر! مییيوشانيل.


 شايد هم نام مرا بدإنيد. (تورانزو) است رئيس شماسان باسْود گغت:





 در انليشه شد أنظاه تأزه واردين را بهنثـستن دعوت كرد. التورأنزو!) را مخاطب قرار داده

> _الستاد، شهما درحته رشتهأكى إز علوم مايليل مشأوره كنيد؟ تورانثو باسخ داد:

 كلودفرولو، سربه اعتراض تكان دالد و كفت: - يְزُسكى!
 إداممه داد:
 بنكريد چاسختان بر ديوار نوشته امبت.







- هر طور دلتان بحوواهـه|




 كه جهان ناميده هى شود و براى تداوى بيمار ابدى يعنى اتسان خـلق شُـده است نـفى میكنيد! جنئب كلود بدلُحن سردى كِفت:
 كرإكتيه با حرارت تمات تمام كفت:
_در اينصوريت قبول نداريد كه نقوس نتيجه سودايى درونا بدن استو

 تـلـاريد كه دو دو تا جهار تأ است؟
 _در مواردى طرز نكر من با شـما تناوت دأرد.



 ــاز هر چهه بكُذرى اين مرد ديوانه است!
كمى بهسكوت كَذشت. ا(تورانزوبه انزود.

 رئيس شـهـاسان بهِبآسخ كُفت:

 (تورأثزو) شڭفتز شده كفتّ: _ كوإكتيه بهزور لبخند زد و زيرلب گُفت:
 ("كلودفرولو)" بهستخن خمود أذامه داد:
 رشتههايى است كه بهسرنوشت انسان بسته است بسيار سادهلو بائه استر.

در اينجا (تورانئوها فرياد برآوردد:



تكذيب ميكند كفت:
(بهخدا معتقدم) Credo in Deum
(تورانزو)| صليبيى برسينة خود كثيديد وكفت:
(بهـخداوندكارمام) Dominum nostrum
|اككراكتيهه ليز افزوده: آمين.








-ـبس بهنظر شما حقيقت مسلم هیيست؟

اسكراكتيهاه باز بهصدا درآمد و وكفت:
 مى
رئسس شماسانان آمرانه پإسخ داد:
_دانثش شما دريارة بشرو و آسمان بهينيّيزى نمى ارزد! هيزشك محصوص طعننهزتان كفت:







$$
\begin{aligned}
& \text { („كرأكيهها كفت: }
\end{aligned}
$$

-ممیتوانيد نيروى سمهاتيك استخوان ترقوه راكه ملم كيميا بدان وإسته استت منكر
شئ







 گكدم بهماهی سفيد تبديل هى شود جه فرقى داريه؟
(إكراكتيهه فرياد زد:







 حقيقت نيست. تن انسان تاريكا و ستاركاركان ظلمانىانداند!

 ميكفت:

- ديوانه است! ديوانها استا ناكّهان (تورانزول) يرسيدا




 910
ــوروانزو كَتص:
ــ آفرين.
اكواكتيهاه زير لب كفت:



 كلماب را هيجى مىكثم، هنوز نمىتوتوانم كتاب حقيقت را بخوانما اتورائزوها يرميلي:
_أكر مونق بهخ يواندن كتاب شويد آيا مىتوانيد طلا بسازيد؟ رئيس شُساسان كفت:
_شكى تيستا:

 تحضرت باكره مقدس نيست؟

14ه / انب سن مارتن

 بهمن عطا شلده موهبت كيسـت؟


خود بيذيريد؟
"كلوده) با جحلالتمابیى تمام كُفت:










 ديگُرى دسـت برآّسمان دارد براى شما بيان سخواهـم تمود...
 هعذاطب قرار دهد گُت:
 گر تُتهأيل.
رئيس شمأسانٍ بـيآسخ كُفت:
ـــ شُما نخود در اشتباهيل. (ددالوسى) زيربنا، الرفه ديوازه و (هرمس) سراسـر بنا است. أنها جزه| ندن، كيمياكل أست.

آنگأه رؤ به(تورانزو) كرده گغت:






 آَهنى سر در بيمارستألن (اسن) - لأزروها)|


 - خلأيا منظلور شـــا كدام كتابها الست؟
 |شارهكرد و كغت: ــاين يكي از آن كتابها استـ.





 كواكتيه سر بيش برد كتاب را نتريست و شـتابان كفـت:


|VY / |l|







هـراهث گُنت: ـبهنظرم صهعيح است.



 دوتورها را بكيريد.



 بي جناب \#زاكى كواكتيهها بسبيالر كران مى آمل.

## 3

## آن بلدست اين منهدم خواهد شد



















 مزبور اين بود كه هنرى، هنر مـابق ط! از تخت بهزير مى|انكند. متظور كلود اين بود كه:

 فكرى و نيروهاءى وي بوده أست.




















 سمبوليسم ديرين باثشكل جاريد قابل رئيت و و تابل لمس تئثيبت يافتي.




 بهوجود آرورهة است.








 خويش انتخاب بيكردنـي













 بهطلر واضبحترى هيتوأنيم درباره آن تضاوت
 واتيكان موإمل لازم


 سيسى در اثر نفوذ هسيحيت بلدست اتوام برير مسر از خاكى درآوردء د بهصورت بسبيك











بايل به|اتتظار مودم بود كه خوانناخواه سر رسيله و سهـم شير را مطألبه كند. نجبا و اشر|فـ

 تمدلن ورق هى خوردد و آماده ثبت افكار نوين زمان ميكّرددا







 المست. كتاب مـعمارى ديعــر از آن روحـانيت و هـذهب و وم نيست بـلـكه بـهتصوروات



 بزوگ سطلئى بر آن مى نگارد.



 ميحلود و مقيد, ساختت نمىتوان يافت. در اين دوران معمأرى كه براى بيان أفكار بكـار هيرود از آزادیى و امتيازات خاصصى نظير مطبرعات دوران معاطر برخوردار و بهعبارت ديظ, آزادى معهأرى برقراز أست.


ساختمان كليسايهي بر از ربوز و كنايات غير مذهبيى حتى ضدكليساييى أست.
 آشوبگرانهايى بهيادكأر گّذاشتهاند. در آن دوران آزادى نقط در زمينه معمارى تأمين بود. و انديشهه هأى آزاد فقط در كتابِ


 الرويا ساختته شُلد. تمام نيروهاى مادى و فكرى جامعه در تعطه ثأبتى بـهنام (مـعهارى) متمركز گرديد. و هنر در مقياس, وسيعى توستعه يافت.
 تودهُ مردم هفرى جز معمأرى نمىي يافت. نقط از راه هنر معمأرى اهكان تجليى بهدست؛
 زمينههاى ديتر خود را تحت أختياز معمارى ترار مىداد. هنرمندان ديگر، كارگران اثر بزيكّ بودندا معمار و شأعر و استاد هنر شخصر والحدى بود. مجسمهساز و حتجار نماىى
 ناتْرسها و اركـهاي كليسا عرض وجود ميكرد. حتى شعر بينوا نيز كه لابلامى كتابهاىى خططى را جيولانگاه خويش مى داتست بهصورت سرودهأى مذهبي بهفئرمانبر شارى كليسا كـماشته مى شد.
 مى رنت. تأليفس إين كتابب خاراى عظيم كه أز مشرق زمين سر در آورده بود در ايام باسيتان




 بهمحمانرى يونان و سبكى رومى كه همانا ادامهُ معمارى (كـارتارُ) است بـازگّذاشت. در





آزادى، مردمٌ و بشر ميبابشد.






 ملأهاى أوليه و قربانى كردن اشكالل انسان و طبيعت در برأبر موسهاى مبهم و نامغهوم

























ا'استت.


أنليشه بشر راه تازهأى برأى خلود خـريش




 بهيكسو نهاده و شيوه نوى بر میىكزيند.












 موجود بوجود مى آيد برسانـند.













 يونانى، كه تقليلدى از كذشته امست درمى آيلـ اين انحطاط كه بهنام رنسانس معروفا است



 از اين پسي معمارى از تختت هنر كبير و اصيل و واقعى بهزير افتناده و خحود بهصورت





 زإيُده أين دوراناند.









 باستان





 حاصل آمد.





























 شُده است. در قرن نوزدهم تجديل بنا شروع مي شمود.







 بيوشاثند.







.




 باشكوه يو.


 فرأوانى عصر تهدد بههششـم میى



است.




 میى
 غانل مانل.





















 زبانها درهم میى آميزند.




## rich

## 1

## نظرى بيطرفانه به هيئت قضاوت قديم


 سالل يـيش يعنى































 عرض و يازده با ارتفاع دانيت.




 فربانده دل خوشى نداششت.
| | WF

در تـــاريخ شــاه بــندران بــاريس عسـفحهأى جــالثبتر و درخشـــانتر از زنــدگى
الربردستوتويل" نمیيتوان يافتى.










خحلقى صرف ندأثست.



 بتوانند زهر بيئتترى بريتهمين ويخته و شأه و قانون و عدالت را الز خود راڤهى سازنل.



 تفريح تاط نر نويش ثرار دهند.





نظرى ييطرفانه به هينت قفـاوت قليم / /










 خاطر نـُرديد.

 بجز در كالس هاى درس ههمه جا خودى نشان ميداد.



-أين يكمى كيه49
-ـروين شيف دوبل، مىى نروش!

-



- ـــ الإيريدين") هـم مشل كرها انست|


 ـ أى باكره مقدس، هـه دنـترهايى! برههأى سامانى!



ـ آهاى اويباشى!







- أين يسره كييستو
 - جريمه|شي كنيل. هر دو را جريمه شان كتيل!
 عمل منافقى عفت مـجبور بيرد|خت جريمهه خحواهل كرد|



تعقيب مى شود.
-بله. كُاز بزرگگى اسمت. ـــشكار منتحصر بهقردى!
 | است؟ - بِله كازيمودو اسست! ا... واتمأ هم كازيمودو بود.

 نيمتنهاشُ با علاتم شهر باريس تزئين شده بير بيد.


















 سنيكين انست.





اسحوالى شروع شد.

 بأنمرسیى كند يـيشبينى نشده بود.


 -بسيار خحوبي، حند سالل داريد؟
 بهيرسسش اذامهه داد.






 آيا بههوأرد اتهام خخود اذعان داريدئ


 كازيمودنز سر بريُردأنيل و شانهها را يهتحقير بالا |ندأخت.




نظرى ييطرفاته به هينت تضشاوت تديمر / 1/99

 به نـنده الفتاد.


 حنظ شود.









 باريس تخود والرد جلسـه دادكاه شـلد.


 بزرگّى بهساحت مقلدس عدالت شُده أست.







 ـــانيمودو.






 |(كازيهودو|) گفت:






賏















 را شنيده است، از اين رو بالسخ داد:
 شكنجهاش بدهند.
حكم عوض شد و داديار ياى آنر| امضاكرد.


p
سوراخ موش








 كلمات حيد و سفراى فلاندر، كرينوله

 مراسم بحجازات بى حركت مى ايستند.



سرواخ موش / "








خاموش بهنظر مى رمسد.









 كرد ثا إين حجره را وقف زنان غمهزده و دل مرده و مأدران و بيوهها و يا دوشيزكانى كه

 رولان با ريختتن اششكا و دادن خيرات تشييع جنازه با شـكيهى از وى بهعهل آوردند. أها







 أنها راز
نظير جنين قبرها برإى زندگّان در شهرهاى قرون وسطلى بسيار بود. در آن عصر در



'نهوده بود.





















 حجر0ها جا جاي مي دادند.



 وسطايش ناميد مدت سمى سالل مـزامـير هـفتگانه را بـر روى بسـترى أز سـركين درون

سردأبى طلاوت ميكرد. اين سردابب بهنام (جاه مزامير خوان) معروق استا مرتا



 ديله نمىى شود.


 أين كلمات بهجشم مى خورد Sileto et Speras، در أيرلند و انگّلستان نيز اينكار نظائرى واششت.






شگُنت اَّر است.

## Y

## داستان گرده نان







 نوارهمايى از آنَ آويزان بود.








19

داششت كرفته بود.
 بهجأى دستمال بهكار انذ|خته بود.







 به قهصاصكّاه میى آورند.
زن بإريسىي باسْ مـى داد:
-


را ديدها|يلـ9
زن ولايتح نابهـ هي داد.
ـ آرها در الزمسـ").






 اين سنيران بيدا مى شود9

199 /







9, 点
الو

 هـ

 أسـان أ j
持
 شـهن

:
 كاردينالي
|

أودأرد يهتتلـى كُّنت:


برايمم تعريف كرده أست.
"أذروزa با سرأرت تهأم يأسخ داد:





 ـ مسـأم است كه آنها شأم را در سالن ثههرداري صرفـ كردهاند.


إستباهيل.
ــغتّم كه در سالن شهردارى بودند|
 نوشته بودنل.


نهايی میكرد.
-يكبار گفتم كه اشتبـباه بیكتيـ.
ــئه خير!
! ! フ

فرياد يرآورد:

- جهبيتى راكه در انتهايك بل, بجمع شدهاند بينيلد! مشغول تماشأى هييزى هستنذ.
(أزروز( كفت)







 ماهی يت برسيلد:
 "اودازدهيا يامخ داد:
 ماهمى يت دوبازه برسيل.



 مانهى يت يرسيد:
 أودازد بهاشُاره سرياستخ بـُبت دإده گفت:




ـ نــىـ،



ــ هزيزم؛ دإمتأنش وا برإيمان تعريفـ كنيا.
ماهيى يت يُسنخ دأد:

تعريف هـىكتم.

 شش سالنُ شوهردأر و بجهدالر نيسـت تقصير شخودش است. هنوز تهارده ساله بود كـه

سـرمايه مفت خويش رالاز دست دادا!




 زرىدوزى












\%/استاذگُرده نان /






 ثُروز بهسخن درآمد و گفت:
 زكُّفتيد.




 مستخرهاش ميكر دند.



 راحتّطلب سأخته بيد. شايد آقاى (من -رهى) در اين كفته خريش حت داشتئه باشد كه


ــبله ولى تضيهُ زن كولِى حه شـل



شد؟
إماهى يت)" بهستخن خود ادامه داد:












 بههمورت مادرى جوان درآمد.









 كرج


رنئً كيودك نيست.


$+4$

 جون زهره يود هشمهأيش درشتتر از دهان و زلفان سياهشي از همان كودكيى شبون تار ابريتُم ثرونرى بود. بیى




 روزهاييى را آرزو مىكرد كه دلبندش بتواند راه برود. شاضر بود سراسر عمر را در برابر
 مسيحى اسست كه دوران طفوليت , إ میگذراند.




























 كودكى را بغل كرد بهسوى كوليها ندتافت كوليها با نظر تحسين به كودك زيبا نتُريستنلف،











 كودكى دلبئدش بوجاتى نيافت، هراسان خود ديرار مىیكرفت و فرياد مىزد.

- بحچهأم جه شُدو بحجه|م راكه يرد؟





 هتى تلب خود






























 شد. و واز آن بس ديكر كسى او را ن نديد.

> (!اودارد(13) گغت:
 مى|فتند:
الزرون! أفزود:
 |أودازددا بهستخن خود ادامه داد;
 "(\#زوززه) گفت:
 .



 أوست.

 هرسيل:
ـاز آن پس ديگر خبرى از سركُنشت شانتغلورى نداريد؟


را بغههـد بِرسِيد:

- خبر از سركّذُشت شانتفلورى؟



كميى بهسيكرت كُذشت. هأمى يت بهسخن ادامه داد:

 روى صليب سنگّى هحمل بازأر هكاره بيدأ كرده أست. اين صليب هـديه (اكورمونتروىى)




 دروازه (وسل) درآمله و رهسبیار دنيائى ديڭر شده استر. "آ⿰扌روز) كَفت:

- منظورتان را نغهميدم. ماهى يت لبـخندزنان بِاسِخ داد:

|إوداردها لرزيد و كغنت:
 ماهى يت بهسيخن ادامهـ داد:
ــبله، خيود را بهآَب أككنده و غرق شده إمت. يلر بينوايش كه روزى در زورت آواز
 كُّشت امها بلدون آواز و بدون زورق.

ئروز برسبيد:

(الهاهي يت) ها ياسخ داد:

 هإِروزلا دست بردار نبود و او را سـوال يـيّج هيكرد:

Fll / /استان \%

باهى يت يرسيـلد:
_كد|م موجود عجيببالخلقه؟

 |(ماهى يت) كفت. -

- حجطر؟؟ يس سوزانيدند؟ البته سوزاندن بجهه جادوكر عادلانهتر است؟

 بيكس كلبسايك تنودام قرار دهنـد. "زروزا 1 غرولندكناذ گُفت:



 ا"ماهى يتها يأسخ داد:

 سـه دوست صسحبت كنان بهميدان احدام رسيدند. آنها بدون آنكه در برأير (كتابداني)



 اين سئوال نابجأ، توجه مادر را بهـخود جلب كرد. هـراهـهان رأ مـخاطب تـرار داد و
 تحريلـوام نئـأنـم دهـيل. :أودال,

 را مى خاراراند با بارضاريتيى تمام كفت: -ييا، اينهم كَرده نان منا منا








 محتضرى میرود.







 تكيه داده است.







لفأف فراخ ماتمزاى وى لرزه بوانذام هم افكنلد.












 (كيسه كهنه) :انم داده بودند.




- بهتي أسـت حألت خلسمه و دبالى او



سرانجام از ميان ميله هأى روزن سر بهدرون آورد ثا تقطه ناييدأيى راكه زن بينوا تحشّم
بدان دوختسه بود بييند.
 ــأين زن كيست؟
 ماهمى يت كفت:

 بهروزذ نهاده و درون هحجره را تماشا كنـ.
 اطلنسى گلى رنگّى ديدكه روى آن با زرى و نقره تلابلدوزى شُده أست










$$
\begin{aligned}
& \text { رالهبه وارد صتحبت شُود: } \\
& \text { - خوراهر! كودول باجي!! }
\end{aligned}
$$





داستانگرده نان / /
ـ ـخراهرإكودول| خوأهر دقدس!
باز هم راهبه ساكت و وبى برحركت ماند.

-زن صجيبى است!
||اودارد دا، آه كتيلد و كفنت: ـشايدكر است. (الزروز) نيز افزود:
 ماهـى يت كفت:

 بهاعماق آن پئأهنده شده و اعضا و اندام وى بدخارج از حرزه تأثير آن رانده شُّده بود.





 سانخت و كفت:




 كويى سينهاش را ميخرأشند فرياد برآورد:

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { كردك كفتي: } \\
& \text { - خانم، سلام. }
\end{aligned}
$$


 را با دست خود ماليد و كنت:
--وأى! إحقدر سرد است!




 (أودارده) بأز هم إصرار كرد و وكغت:
 بخوريد,
 _ فقط نالن سيأه.


 -ـكيسهائ برايم كافيف است. رأوداردهـ/ مهريبان كفتا:
ـ ــبول كنيد. آخر ديروز روز ميد بود.
 كمى بهسكوت كَذشت. راهبه بهسخن خود ادادامه داد:




ــ آتش نـيى خوأهيد؟

 المست كسى هیىتوانل أتش روشن كند؟

 هى

- هو اظظب الين كردى بأشيد. كولى نزديكا هـى شودا







سـ سيواهر كيّودول!
 !
 بيجه و زنان بهعقب بريدنـن.


 الككند. بازوان أمتخيانى و لاضرش را الز ميان نـردهـا درآورد و بـا صــلـايـى شـبيـه نـاله هحتضران كُفت:
-أوهوى كولى! باز هم تويى كه بجهام را دزديدى! ایى لعنت بر توا لعنتا لعنت!
$\beta$
قطرْاى اشگ براى جرعهالى آب







 تشّريفات محجازانت محكوميئ بايستند و نأشكيبايي از خرد














 (اكازيمودوه) جبود.





بود.









 ياي هيبردند.



 باشـد نفس نفس هـىزد.


 مينهُ شتوى و شُسانه هايى هيتهبسته هرد بلتد قل و ينورى بالاى سـكرى سياستگاه رفته و در كنأر متهم ايستاد. نام اين مرد



بى اعتنايیى تمام آستين بيراهن را تا زير بغل باللا زد.

 بياذزم جنابـ رئيس شـماسـان را محى خواهنلذ تأزيانه زنتل.



.

 فرو أتتاد.



انذ|تحت.

 |كازيمودو) رإ رنكين ساختـ.













 جشم كثشود.






 برتهنتهبند باتي كذاشُتند.


 با شادي ديوانهوأر توام ساختنـند.


 يا بدانديشى او غرإمتى از وى مطالبه ميكرد. يكيى ميكّفتا

ــوائا دجالْ را بيينيد!
ديگرى فرياد برمىى آورد:

سومى زوزه مىكثيلد:




 --اثر ديدن أو برای سيقط جنين بيش از هر دواييى الست!
 آواز قديمى را تككرار میىكردند.
Une hart
Pour le pendard
Un fagot

## Pour le magot ${ }^{\prime}$



 هستانه و ديوانهوار تماشُاكُران بود.






 دشنام و جنجالل بالاتر گرفت.






 هيان ازدمحام جهعيت يسش میى آمد بهكنار رفت.











 معرض استهزاء و تحقير بود.




داشُت عُت:
ـ أَبـ ميحواهم!
اين بيان كه از حالْ سـخت و رقتبأر مسكوم سحكايت داشث بهج جايى ايجاد دلسوزى


 بينوا بهطعن و نيششيختد نير دازد.




 حكـرمت دانشت كـه هـيع مـرد و زن بـردزوإى نيكتخر|ه نـيز جـرأت دادن جـرعه آبـى ب4هحككوم بينوا در خود نمیى ديل.

با صـدايى دلنراششى كِفت:
_كمى آب بدهيد!
 به جههرهُ محكوم نواخت و گفتص: - يهخورإكرزشتارو.

 أفليجى هوبب زيربغل را بر وى أو بلند كرده و و فرياد برآورد.
 مردى كرزه شكستهاى را بهس سينه او كرفت و كفتا:

 "كازيهودو!) بار سوم گَفت: ـــــب بـدهيد!
در اين هالل جمعيت بهتكان درآمل ر دـختر جوانيى كه لباس عجيبي بر تن كرده بوداز
 دست داثيت.


 آنروز وى دليلى جز اين نداشت كه خود كر برد و بدست تاضى كرى مساكمه شده بود.
 قدم نهاده اسست.
 b مى



هـى شـد.
 به هر تيمتى شيله خخود




زندكى از ديلده نرو مىريحتـ.



بلندى سر كتيلد. تشتشُى سوزانیى داشت.

 داششـت تحون كودكى وحشت زدهأى دست خريش را عقب كشيلد.



 -نوئل! نؤل!
 ــأى لعنتت بر تو! دخترك كولي! !لعنت برتو!
( $)$
چايان داستان كلوجه

أو را بلرته هيكردد:
-برو بائين! برو بائين جادوكر قيطى! ! نوبت تو هم خراهد رسيد!
تماشاگران زيرلب كفتند:



 متفرق شدند.
مأهى يت كنأ الإل بزركىال بيكبار برجأى ايستاد و از كودكش بيرسيد:


كودك بهياسِ كُفت:
 بزركى كلو جه راكاز گرفت هن هم آنتا تا ته خيوردم


 هاندر لبتخند زنان شروع بهغرولندكرد:




## ค~ロ

## 0

## خطر اغتماد بهسيوان





 |مستا



 مى:درخشيد.





كه از زمره نجبايى توانگُرند.


 اين دخترأن را براى آوردن عروس بهفالانلدر بفرستند.


 منزل دامُت سبرده میي شـدندن.

 نوازش ميداد.






 ظريفى در دست داشثتند و سركرم كار بودند.






 برمي آمد كه حهحبت نامزد بازى و شروسى قريبالوققوع فلوردولنى با مرد جوالن در ميان




كُّفت:
 مرد جوران بهسرديى پاسخ دام:
_ـبله میبينم!
آنگاه سـكوت و سردي خويش را بازيافت.






او هستيل.


- ألبته ترديدىى نيسـتـ.





نزديكى شـد و كغت:
-ـيار عزيزمه نقشى إين كار دستى پجيست



گفتئو راگرفت و برسيد:
-أيت همه نتّت ن بازيى براي كيست


- برأى دير (مسن أنتوان ديرهم)

 ـ (تريتو) است:

 هجز إين نيافت كه بير بيلد:

 روى صندلى دستهدأر بههيجوجه شايسته نيست. باور كنيد!
 كُفت:
ـ هـمين يكـ هوضموع وا بايد باور كنم؟


سروأن كه بسيار ناراحت بود باز بر سر كاردستى بركشتـت و كّفت: ــ آفرين، حدذآفرين جهه هنر با الرذشىى!



 ميـ، خنديد لبتخند زنان كغت:





 سروان جوان سبيلهاى شخود را تاب داد و و زير ير لب كّفتا
 جه خاطرات عتيقى داردا


 مينكّريست نرياد زد:
- بيبيند. رقاصه زيبا در وسط ميدان ميان كاسبكارأن مشخول رقص استا

 دويلهو و فرياد زدند: -بيينيم! بينيبي!











 بقاياى طرز فكر اوليهـ او را آزار مىدادء زيـرا از يكسـو نـيروى عئـق و دلدادكّى را در
 إز سوى ديگُر در ميان زنان و دـختران جوان و أراسته بسيار مقيد بودكيه مسبادا رفتارى خلاف نزأكت از وى مسزند و يا از دهأنشى كه بهاداي ناسزازها و دشنامهايى زنثلـه عادت

كرده اسست ستن دور از نزاكتى بيرون آيل. وضع سخت او را خود در نظر آوريد!



نيست.

 مخاطبـ قرار داده و كُنت:
 شبانه از دست عدهاى از شبروان نجات داديد؟ سروان بهياسخ كَفت:
ـ آرى. دنختر عموى زيبايم، يادم است.
 مى شُناسيدش؟

 را بهههربانى روى بازوى لانويوسي) نهاد و گغنت:
 فربوس بهوسط ميدان نكَريست وگفت: - تجر! همـان أست. از بزى كه بههـمرأه دارد شناختـشش.
(آملوت)) با تحسسين دستتهأ را بمهم بيوسته و كّفت:

- بهبها! جهه بزكـ بلوسمـ!
(إبرانثر") برسيلد.
- راسستّ شـاخهايش طلايى استـوت نانم (آلّوئز) بلدون اينكه از سر بجاى خحرد بيجنبد يرسيلد:


شدهاند؟
فلوردولى بهآلمى كمفت:

 ناراست مىشود. سروان جوان بشثيدن كلام مادام آلكّئيز دندانها را بههم فشرده زير لب


 - ببينيل اين سياهويوش كيست؟ دنختران جبوان سر برداشتند و بهبالالى برج نكُريستنل. هردى در بالالى برج ججنوبى كه


 ("فلوردولىي" كفت:

ـاين ججناب رئيس شماسان لازوزال، أست.
"أيلّوفويتن)" افزود:
 (\$يان كريستوىي|| كُفت:
 (افلوردولىى" ياسخ داد.
آآمـلوته! گقـت:
 تلوردولى ناكُهان رو بهنوبوس, كرده كُت:

كاخ شـود با شــلـ كه كمى تفريح كئيهم.
دنتران بهيكبار كفـ زتان فرياد زدند:

$$
\begin{aligned}
& \text {-رأستت میکويد! } \\
& \text { فوبوس. كففت: }
\end{aligned}
$$




_آهاي. كرجولوا

 سروان كَتهـ خوه را تكرار كرده. _كوجرول!!




 میى شد.

 بردارد.






با اين سال تحونا از نظر زيبايیى همطراز يكديگر بودئد با سلاح برابر با يكديگر هبارزه
 كولى أين تعادل را بيكباره بهم زد.














 أنسر ججران سكوتت را در هم شـكست و گُنت:

 بهتحريكـ حس رئـكى دختران نيانجامـلـ
 -بد نيست.

 نداشت رو بهدختركى رقاصه كرده كُنت:
-كرجهولو جلوتر بياييل.

_كو جولو، جلوتر بياييـد.


 افسر جوان سسخن خود را با لبحند ملاطفت و مهرباثي بيى يايان بريد. دنترك باسخ داد: -
 ـ ــانظلة خربي دارد. فوبوس گفت:
 دختر كولى باسنخ داد:







 دنترك بهدباسخ گُفت:




 كليسـاكنده است!

> ــمرو بينو!!

مروان جوان بحخنده در آمده و گفت:
 كيردا بدتر از بانيم اكرّ...
سخن: خود را قطع كرد و گِت:

" "كانيفوتين)" كفتا:
ـــيـي ندارد آقا
(اقلوردوليى) انزدد:


 كُت:

- جان خودم دختر خوشُكلى است!

 -ـروى لباس هایى عجيبى برتن دارد.



 |"ايفونتنه) نيز افزود:
-با اين دامن كوتاه نميالرزیى؟ فلوردولىى با انحـم گفت:
 (اكريستوى)|"ا بانذه تححقيرآميزى گُفت:
 يوست دستت را نمـيسوززانيد.


 دخترك هزإران سـخن ساكى از تمسيشخر و تحقير ميكفتند. كنايهها و متلكهها جحون باران بـر ســر و ووى دخـتر كــولى مسىباريد. خـيوانـديشـى بـالانشيتانه آنـان بـا نگاهشاءى

 سوزإن گوزن جنگّلى بينوايى, خو

 ناكُمْتنى ها را میى كُفتند.






أست.
فوبوس سخنده كنان با گُستاخخى و رأفت دخترك كولى را مسخاطب تـرار مـى داد و در



 درآمد ركفتـ:
ــ ظاهراً آتايان كمانداران خاصه سلطنتى آتش شوق برديدگان كوليان مي|نكتند.
"فويوس)" گغنت:




 جلوه بىكرد.

كنه قضهايا پجيزى دركى نمىىكرد. ناكهان نريادى بركثـيل:


 ورحشـت وىا شـلده بود.


YFY / خطار اعتماد بههميوان






 غريى هىكند.




رقاصه دوره گُرد پاسیخ داد:

 - سن هيزى نهى
 برد|خت.

ـأين جيـه
دخترك كولى, نگّاه تندى بهصـوردت رى انكند وكفت:






谷 / YFF




افسر جوان فرياد برآورد: - حخدايا! با اين حال از اين خانه نرويل! بركُرديل و كمـى براكىمـان بـر قصيد, رإسـتى دنيتر تشينغه اسـمتان جحيست؟




افنير جوان فرياد برآَورد:

دختر تشنگگُ اسهمتان هحيست
دختركي بلون آنكه هشـم إز وى بردوزد كفت:
ــ
دختران ججوان از شنيدن اين نام عجيبـ بِخنده افنتادند. ويان گُنت:
ــأسم وسحشت آلورى استا
|املتتا: افزود.
ـديليلـ، جادورُر أست.



 كردى كنجكاو كيسهأى راكه بركردن بز بسته شـله برد باز كـرد و مستويات آنـرا روى





 بر زمين نوشته ديذ وكفـ زنان فرياد برآورد:


(فويوس) رأتشكيل میىدأد.
با عداى لرزاني برسيل:
ــاين كلمه را بزكى نوشت
برانزر ـــبله، خانم. ديگّر جاى ترديل نماند زيراكودكي سراد نداشت. (قلوردولى") با خحود كَفت: ـراز كولى همين بودا
بهفرياد شادمانى كودكى همه از مادر و دخـترانٍ جـوأن و كـولىى و سـروان بــلنانسـو دويدند.




ـ (إريوس!! نام سروان است! (انلوردولىیه بدختر كولى كيه خشيكش زده بود گُفت: ـ ـحافظه: خوبي دإريد! آنگاه بغضش تركيد و جهره را بين دو دست فشـرد و با درد فراوان كّفت:

اما ندايى تلخترى در دل شنيد: ـاين رتيب من استات و, مدهرش بر زهين إنتاد. مادر وسشتز ائده فريأد برآورد.


 ديكّرى بيرون ميبردند.
 سرانيجام بهدنبال ديختركا كولّى شُتافت.

## $r$

## هر راهبى فيلسوف نيست






شده است).




 و نقطهاى كه دخترانز زيبا آلنرا ديدند رساند




 برمى جسـت. نتاه او ثابت ولى در عين حال مشوش و طولانى بـود. سـراسـر هـيكلش


 ديدكًانثّ متمركز شده است.










ـاين مردكيست! هميشه، او را تنها ميديدم.






 _دخترك كولى كو؟

MFQ / هر ذاهبي فيلسوان نيست
 هجلنس آراييـي كند.






 ميان هو و جنججأل تماشاكرانان، صندلى وكُربه را برزمين اتداختى.


 در كليسا هدههجا خلوت و تأريكا بود. زير ستولها بهتلريج غرق در ظلنهت ثـلـه و



 در لباس شعركه كيران فافلطير كرده إست شـريـكين بود.
 بود. ريُيس شُماسـان سكوت رأ درهم شككست و كُفت:












|لرئيس شـماسان كُفت: ــحرنهُ خويى يِيش گرفتهايلد.








 كن، زور بزلن و نان خود درآر! Ale te ipsam ولكُرداني كه رنقاى صميمى من شدهرإند




 هيدكُاتش درخشيدن گرفت كه گرنگُوار احساس كرد نكاه استاد تا اعمال روسش نفوذ




- -حقيقت را بـنواههيد اوزن من و من شوهر او هستمر.



 تاكتون بهاو تجاوز كردوام اهل بهشت نيستم. رأهب گفت.
-بِس داستان زناشوينى تأن هيست؟




اسـت.
بالالتحره ستخ خود را با اين سمله بههاياين رسـانيد:
 دوشتيزه بـانذ :
 ــمنظورتأن چيسـت ثاعر جوأن هاسخ داد: ـ بيان مطلب كدى دشوار است جنبهُ خرافات دالرد. زن من كودك سر راههى برده و رئيس كوليان بزركّت كرده بر كردنش كيسهايست كه بدان وسيله روزى بلر و مادرش را

 رإهب كه ييشانيش هر دم بازتر مى شد كِفت:


















است كُذشته بيرد.





 سرأسر شهر بزذكِ ثإريس فقط دو تن ازو وى نفرت داشُتند واو فالبأ الز اين دو دو تن با با ترس


شر راهبي فيلسون نيست /




















 ثيدن سحروف حوبى و تشكيل كلمة (نوبوسس) دا بهـحيوان باهوشي ياد داد. راهب ستن گُرنگُوار را بريد:
 كرنگوار پاسـغ داد:


$$
\begin{aligned}
& \text { الست ايِن كلمه را آهسته بر زيان مى راند. } \\
& \text { ــمطهئنى كه اين كلمه نام كسى نيسـت؟ } \\
& \text { _- نأم كسى } \\
& \text { شُامر كِفت: }
\end{aligned}
$$

_حضرت استادي، اتوجه فرماييد، بهنظر من كوليها يبرو آيين خرد هستند. از اين رد



 - (جلى) جـيست. - بزئ أست.



كرنظرار ير سيد:
-بهكه؟ بـبـج
_ـنها بهاين زنين.


ــــبها ساعتى با مـم هستيم.
(كلود) ابرو درهم كشيد وكفت:
Oh! oh! Solas Cum Solanon Cogitabuntur orare Pater noster.
كـرئكُرار بأسن داد:


> رئيس شُماسان با خخشونت تمام كُفت:

 نكردهاء.
 اجازه فرماييد بحيزى بيرسم:
-بيرسيد آتا.







هـين و. بس.







راهب فرياد برداشت:

- بروتمشـو!




## r

## زنگّهاى كليسا



 هزاران زير و بم و شور و ونوابكا بـوش میرسيد.









 وى خاموش ساخته بود؟ آيا زنگا بزرى كـليسا يـعنى (زنگا مـيم) در دل نـاقوس زن

YAY / زنظهانی كليسا

|فتاده يود؟
روز جهازشـنه هY ماه مارس Y



میَّذاششت.











 سَوب شل!














 از أين يكِبار ريُيس شـماسان را فرق حيرنت ساخته بود بر دختوك زيبا دوخخت. زنگها كه بهـحال سخودرها شلده بودند ناكهان از حركت و هياهو بـاز أيسـتادند. كسـانيكه أز روى



## P

## آنانگى ANATKH







تضاوت كيد.


 بانفت!


 سرانجهام كلاه خوه برزمين زد و رَّفت:
.
 مـيكيرم. لباسى ماهوت كركى خورش لا برتن كرد كلاه از زمين يرداششت وبا نوميلدي بهراه افتاد.











 ـــجاب رنيس شماسان كجاست؟ كتيشي عاستخ داد:
 ندأريد بهتر اسـت كه مزا-م شان نشويد.

-بهبه! بهترين فرصتي أست كه مىتوانم درون ححجره جادور واتماشا كنم!
 خود ميكتفت:

 فلسفغه) مىسوز|اند.
$591 / 5$
 فلسفُه دورى نيمرويى برآتش مى كـذاشتـ|
 و از دو تنگ شمالى برج رو بئبالا نهاد.


 نوشته شده است توجه كتند: (من كـيرِالىى را دوست دارم. IAYQ. امـضضاء اورّن). فـفـظ (امضهاء) بجز متن نوشتئ است. زان كه بدينجا رسيد با خور كفت: - آَخ! لابلد همين جا استا كليد روى تفل و درباز بود، آهسته در را فنشار داد و سر خود أز لاى آن بهدرون برد.
 يكى از كرإورهاىى تيزابيى وى بسيار زيباتر از آثْار ديكُ استا در اينجا حجرهُ تاريكي
 حجربأى تاريبى و در ميان آن ميزى بر از اشياءكـريه و تـقرتآورى از قـبيل جـهمجمه

 تن را در كباده و كلاه گشـاد يسجيله اسيت دستهاى گره خوردهاش را بر ميز تكيه داده و با كنجكاوى و ترس عجيبى بهدايره درخشيانى كه از حرون سـحرآميز بر ديوار هقابل جون
 سحبره تاريكى را با نور افسون رونّسن مي دارد. منظرهايى بس هولناكى و زيبا است.

 دستهدار و ميز بزركى ميان آن قرار داشتت. روى ميز انواع بركارها، قرع و عنبيت، ديـلـه






بأشد خبرى نبود.


 الست اور! باز

 شمرد تا بهدتت درون سلول را وأرسى كند. كوره بزركّى كه در نظر الول ديده نـمىيشد
 تارغنكبوت برآن آويخته بـود گــنشته و درون حـجره را روشـن مـي ساخت


 ـصهد افسوس كه تنور سر2 است!


 میىتدارد.

 بهشيوه كيمياكراذ، خمطرط و ملامات بسيارى بر ديوارها نوشته شُده بود، برخحى از






 ديوارها ديده هى شد أز آن جمله بود:
Unde: Inde? -homo Homini Monstrum
Astra' Castra' Nomen' Numen -
Sapere aude. Flat ubi vult.

 روحانيون نظير Cone lestem dominum terrestrem dicito dommuni آّن نقتش شده بود. بر روى نوشتهها تصاوير ستازكاّن و اسُشخاص و سحيوانات و مئلثات متقاطع فرأوانى
 در مركبزده و بر دوى آن كثيده باشلد.



 خيالي دمادم بر ذهن او خطور مىكرد و نظم و افكار و انديشههاي الو را بـرهم مسىذد. " |نديئناك باكلمات مقطع با خخود هنين كفت:



 بآيانى بلهسوى جهان جأرى است.




 كرد؟ عجب! نورى كه بر دست من مى تابل طا(ست! طلانى است كه طبت قانون خأصى



 هزار سالْ طول نخواهد كثيـل
(أزانها با خود كَّفت:
-خدايا! در اينصورتت بذست آوردن يكى سـكة طلا صبر ايوبـ لازم داردا رئيس شماسان در ساليكه در اسرار طبيعت فور مى مكرد با انخود كفت:








 Y.

TM0/TME

دلنثين و اسرارآميز برخحى از زنان



 منتهـ شود. 11
... بله. حكيم حتق دارد. واتعاً هم اسامىى، ماريا، سوويا، اسـمرا... لعنت بر شيطان! اين

$$
\begin{aligned}
& \text { بهشدت كتاب را بسـت. }
\end{aligned}
$$






 يكبرم
زإن زير لب كفت: ـبغيرش!







 به|آسانى بهعنوان إبزار كار استفاده كرد. ـ إفسوس كه بايلد السم اعظظمى رأكـه (زخـيله)

$$
\begin{aligned}
& \text { بههنكام زدن جكثن بر ميخ بر زيان میراند فرا گرفت. } \\
& \text { زان با خود }
\end{aligned}
$$

ولى رئيس شُماسان بهسخن خرد ادامامه داده كفت:

 كسي راكهه نام فويوس دارد زنده بهكّور كندا...



 بركارى بدست كري 'ANATKH ران با خود كفتب: - برادرم ديوانه است. ميتوانست لفظ سادة" Fatum را بنويسل. هـمه كس مـجبرد نيست كه زبان يونانى فرا كيرد.
 مكيسوزد سر ميان دستانـ كُرفت.









 |ست.






دهـ.
رئيس شماسأن از يرون حجره فرياد زد:

شويد.

 داننشجوى سرخذو و گُستاخ و شُادمان گُفت: -بالاضره نام من هم با هروف
 -إينجا جَكار دأشتيد؟



- برادر جان، تقاضايى داشتمب...
- جهـ تقاضايـيى

زُان نتوانيست بقِيه كلمات را بهحمدأى بلثد ادامهه دهل: - و كمى يول مى



آخرين كلمات جهله دوم دا ادا نكرد.
 ــأقا، من از شـما خيلى ناراضيبم. دإتشجو آم كشيلد و كّفت: _أفسس!


 بهريكُنت رألبررامونشانه) جيست؟... زان بانسخ داد:



رئيس شُماسان برسيد:

dechir averunt)
ـ أى بابا! عبايى هندرسى بود نهقبا! در شُكايت نامجه Tunicam نوشته نه Cappetam، لاتينى بلديده

رُّانِ باسن نداد:
رأهب بهمستخن خـود ادامه داد:


 تكان خرورده و مىيكيند: ايوناتى زبان غيردسمى است.
 يوبنانى راكه بر ديوار نوشتـد شده اسـت برايتأن شبح دهم؟

Y\&Q / آناكي
_كدام كلده4؟
_كلهـd ANATKH (آناتكُى) را.
 فليان دزون آتشفشان برخانسته أست. دأنشيجو متوجه جريان نشلد. برادر ارشد باكوشـش

زياد تّهـهيته كثنان كُفت:


- تثدير



يوناني بللند.
رنيسى شمهاسان دم نهىزد: از أين سشخن يوناتى يهفكي فزو رفتهه بود.







خشككي كُفت:

أزأنه هر سر جرأثت آملده باسسخ داد:

- بلهه حقيقتت ل بتخواهميل، أحتيأج بهيولْ دارم.

با شُنيلن اين ورشيوإست بیشرمانه سيمايى رئيس ششهاسان ناكهان حالّت پلرانسه و
دلُسرزانهاءى يانت.



درآّمد دوران تصدى برادران (پإكله، اسست مبلغ قابل توجهى ثيست.

-من بهيول استياج دارم.







 بهخود كرفت و كفت:

 خيرى در يسش دارم.


- هـه نيت خيرى؟



خود از شما بيش از يكى (فلورن) نمى خوراهمم: - ـنام اين دوستانت خيستر





TVI / Tنانتي
"كلوده| دانا بهسسخن خرود ادامه داد:




بروم!
راههب فرياد زد;
_أى بلبـخت ناياكى!
رُان كفـت:
(آناگُ



- يرريل. من در اينجا منتظر كستى هستم.

دانشجو يكبار ديگر بهتلاني إنقاد.

- برادر بجان، لاتلَ يول نهارى بهمن بلهيلد.

جنابّ لاكلوده) يرسيل:










ريُيس شُماسان بهستخن خـود ادأمه داد.



Qainon laborat non manducet', بسیارى



Quinon iaborat non manducet
كو كه بغضش بتركد با نوهيلى صـدابى گريهُ (اوهوهرهوهوه در درآورد.


- يعنى جحه آقا
 ورَخت وگْت:

 البته تقصير از خرد كلود بودكهكودكى سسر جرأت آمله و שفت:
 تختّش سوراخ بالثـد جيزكى سراغ داريل؟

 زان با التهـاس كفت:


 جناب كلود سرتكان داد و كُفت:
 ولى زالن نگذانشت كه جمملهاش را تـام كتد فريادكنانة گّفت:
 جنجال راه میى اندازمه دنبال دختران ميروما بيا

 - ذان شها روح نداريد.





 زُان باسِخ داد. - بكهميخانث.
- راه ميخانه بهتصاصمكاه منتهي ميشود.





$$
\begin{aligned}
& \text { دارد. پهه خوبست كه أنساثيت را بركّزينمه. } \\
& \text { س- جوبيهدار بهجهنم منتهى بیى شود! } \\
& \text { - -جهنم تتور بزركى بيش نيست }
\end{aligned}
$$



كُزاشُـت ,

آنگاّاه بهصلذاي پستى اضافه كرد:

- رُّانگّ

ينهان شويل و دم نز نـيلـ.





ـبـيكيا


## (a)

## دو مرد سياهبيوشٌ














و مرد سياويوشّ لاس السخ دأده بود:


خخوانته شُد معلوم بود كه يين آنها رإبطٌ شاكُردىى و أهستادى در كار است.





درخسّان خبرى نيسـت.




اهترافـس كرد؟ أيا موفق شـلـيد؟






 ك- جرا! الين كاغنذ بأرشهن




 شبانئ جادوكران راه مىیيابند.





 كرديم.
 بههحض ديدن آن كُّت : ــــــآهان! اين بوته كيمياگّرى است.





 نماينلده شاه كغف:




است؟
رأهب بدياسِخ كغت :

 كتابـ جزيُيُات مطلب را برإيتان شُرح دهـمر. (شارمولوبا تعظيمكنان كُنت:
 طادستگير كنيم.
_كدأم دخترك؟




بالاخره كى، بايل شـروع كرد؟


$$
\begin{aligned}
& \text {-وتقتُ رأ تعيين مكيكنم. } \\
& \text { سبس بهلهني تندى كِفت: }
\end{aligned}
$$

_كار ضاماركي سـهنن" را يكسره كنيد.
(اشارمولو)ه لبخخند زنان كفت:


 جنذاب كلود كه در بهت و گيجى عميقى فرو رفته بود ناگهان بهسوى شأرمولو برگّشت


 كارهـا! مكُر فرمانْ شارلمانى كه كفته أست:







بهمـوى روزنه مى شتأفت در كمند عنكبوت افـتاد. عـنـكبوت بيزركَ از تكـان تـار خـود







 ــ آه آ آرى. اين نشانهاي از از زندكّى إست.











 |(اشارمولولو| كه منظور او را نمى نههيد كفتي:
 كنيد. واتعاً دست و ينجهه آهنينى داريد.






 جهاودان خُرد و خاكثتبر مى شورا

 باز كردأنيد:


رئيس شُماسان با لبخخند سرتكان دون داد و كُفت:



 اضصطراب خاطر يرسيل: -أين چحه صدلأيى است؟


 شـسماسان در باسخ وى گفت: - صدآى گريهُ من است موشى گرفته است.

קو مرد مياهيوش / (AI

 (سرويوس) در أينباره خوش گغته امست.
Nullus enim locus sine genio est.



 ـ آَخْ... راحت شُدمب

## خاصيت ناسزا در هوايى آزاد

















 ثاريكى تماشاكردم:

 پنجه پا بدانها نزديكـ شد.



 anima.

## 

ــهبمن جهه، كيسه پيل توى جيبـ صن است.
 (أزانها رسيل.
 ثالن بهصدایى بلند كُفت:



 رئيس شُماسان سر برگردانيد و الإِانها برامر خود را ديد كهه بهأفسر رشيدى در كنار منزل


 زإن دست افسر راكُرفت ركّفت:

كاييتن بأسخ داد:

دأنشاجو گفت:

زبانى تان هخيستـ؟






دانُشتحر كفت:

- يبياييل كُلونى تر كنيم؟

- 
- بـى خيالش باش! خودم دارم؟

ــ عجبا جحلو,




شـُفترزده كغنت:

توىي سصلّ بيتوان ديلد امـا خرد ماه در آسهان است.

(زإنا


YA



|ستـت|






زان نس موبور و فوفرى سُود
بـ



زُ

((أوبوسي)" برسيل:

 هى
 تاكى انمـت كه نوثيلدن زير آّن شادى، آور اسست.
















ـ تندتر بروبم!

$$
91 \geqslant \div-
$$

-ـمىترتسم دختر كولى مرا در اينجا بيند.
ـكدام دخترك؟

_اسـمرالدا؟





 (עأنان) يرسيد:

- راستىی

فوبوس پاسخ داد:
 -هـم امشبـ9

- بله هم إمشَب.
- معمنني كه مى آيد؟







> ترجيعيند زير را بكُوشُ شتيد.

كودكان (يتى -كارو)
هون گُوساله بر سردار مىدوند.

## $\eta$

## راههب بلفخو

 (باتونيه) ترأر داشت. اين ميخانه عبارت از سالئن وسيعى در طبتهُ اونل عمارت بـود كـه














راهب بدخو / 48

درشتتى نثار كند.








بر زمين ميكوفت.
جــاسى از شب كــذشت




كُفت:

بلهجه غليشى

 سوأر شود ديتُر از خرس تخخ|هد ترسيل. ولى شـما سليقه غريبى داريل. مست اول كّفت:

مست دوم ثلوتلو خروران بِاسخ داد:
 شباهت داشتت.


.

هـيحواركانا
 آنها كُوش خرابانيلده بود:


 - راستتى زانها بروئولُى برايتان نهـاند9 - جـنابس آتاى ملدير؛ قصهابى





هـم نمانف؟
 مى نشيند.



 | المهت.



ساككتء بهتزبجِعنلـ توبه كنيل:
روزى كه موشي ها كُريه را بتخورند

وزی كه دوباى ييكران

رإهبا بدخو /

رو عيل (سن - زازن) يخ يبندو
برفراز يخها

در اين سالل نويوس فرياد زد:





 كرد و گفتـ:

 إيستاد. اسيير بیىتصميهى شلهه بود. ولى آه میيقى أز دل بركشيد و بدنبالل سروالة بهراه انتاد.





 نود ميكُنت:
-أيوأع با بك,




بسيار شخلوتت بود. در اين حالل احسانس كرد كه شبح ناشّناس بـهآرامـى بـهوىى نـزديكى
 كاردينال بیى




 درهم شكسست و با خخندهُ ساختكگى گفت:


 خراهيلدكرد.


_كإِيتن نوبوس دوشاتويْره!
فويوس كفت:



دأريد.
(افوبوس)| بهت زده كُفت:

- بـله.

ـ ـياعت هنت.

- يـعنى يكريع ديگر.


ـبـله، دتيقاً.
 شـع زيرلب غر زد: ـای يدين! سيس گُفت:
ـبـا زنى وعده ملاقات داريد؟
 _ـنامش جیهست؟
 _اسمرإلدا.




 سر جنتى دارد. كايتين فرياد بر آورد:
 مى خورد! ديكر جرأت آن ندارى كه كفتهاث را تكرازكنى! شبح بهخونسرديى كفت: -درويغ ميكويى:




 الما حريف: بیسحركت بودا وقتىكه رقيب را شمشبير بهدست و آماده نبرد ديذ بهلهت

تلكني كُفت:







 دارد كه از هر دوى آن بهرهور شـونل.
اين به گفت و شمششير زأغالف كرد. ناشـناب تكرأر كرد: سـيوعدكاه خود برويلـ.




 "ر اين سال نوبوس كوش خرود را خأرإند و گفت:

 ــاين بول را بـيريد.




باهب بدخر /

 (افيبوسى" بهيأسخ گفت:
 ميتوانيلد درون اطأق را تمانیا كنيد.

شبح گُفت:
-بسى راه بيفتيل. كايتيتن هاسخ داد:

 خواهمبركرد.

 كُفت:
 كو جـكـا به|انتظارم است میروم.

 بهييرون تابيل و صداى شخضصي كه دندان بر دهن ندأشت شُسنيله شـلـ:





 برخاكستر نتـتـنه بوه.

 خود بـالل زد.










- عزيزم، داخل شـريد.





## $\Delta$

## فايده ينجرههانى مشرف بهرودخانه


در اين ماجر| (رامبب بدخويى) جز ريُيس, شهانسانٍ وجود ندارد.




 بهبيشانى خود خشسبائد و از خنكي آنك كتى تسكين يافت
 رأز باخبر استا














 خفته برد ديلـه سى شـد.
















 نفرلت دامم.

$$
\begin{aligned}
& \text { - براى اينكاه وإدارم مىكنيد إيثههمه التماس كنمنم. }
\end{aligned}
$$




_ لـعنت بر شيطانا متصردتان خيـيـت
 بركئيد و كفت:

 الز شتيدن اين جملهُ كوتأه بر سر جرأت آمل و كُفت:

- مرأ دوست ميدازيد!

 بود لمسكركرد:





 دوست دازم. شـمشير رالز نيام بكتيلد تا آنفرا درست تماشا كتم.

سروان گّفت: ـطفلكى!

 شمشير زد و گفت: ـ تو شمشير مرد شـباعى هـتى. من سروان عزيزم را دوسـت دارم.



صداى مهميز هايىتان را بسُنوم! وه كه هقفدر زيباييد!



$$
\begin{aligned}
& \text { _الفسوس كه نيير. } \\
& \text { _لباس دسمیىام زيباتر است! }
\end{aligned}
$$



 دست بردهان او نواختحت وكُنت:
 اين ستن رالز دهانتالن بشنوم. مروان دو حاليكه زانو بر زهين مىزد كّفت:




 لب گُفت:
ـــآه أينُكي لـحظهاى است كه بايد جان سبردا



سودازده كِفت:





دختر بيثوا كُفت:







دختركـ كولى از حسـادت سـخن او را بريد و ويرميلـ:
-أين دـتركـ كيست
فوبوس هاسْخ داد:

....








 -
 فوبوس گغنت:

- هيحج، فقّط. مى خود دور كنيل.
دخترك با مهريانیى گُفت:
 يكبار ديگر در تحفيلات خود غوطهور شـد
 بهخود گرئت:









 بهاهنود ميجوشيد.




 هى


 و مادرم


 - من دوستتان ندارم؟ جحه میگ در إين حال دختركى بهدأمن كايتن آويـخت و إو راكنار خخود نشانيد و كفت:

 |افوبوس1"، فربوس مصبوبم، مر! مى بيني 1 اين منم نظرى بهمن بيينداز. اين دختركي است



















 أست.

اسمرالدا حتى تتوانست فريادى بركثيد. خنجر يشت فريبرس فرود آمد و خونآلكود از










0

## تبديل سكه طلا بهبرى خشك













 Sc figus ribus regulariset irregulaibus برداششي.


$$
\begin{aligned}
& \text { ـأينجا جها خبر است؟ } \\
& \text { بسر جوانك كِت: }
\end{aligned}
$$




 ملاقات كنم. آقا ميخواستم كمى از او يولن بكيرم.










از در كرتاهمى قدم بهد برون نالار بزريكى نهاد:











 تماشاكُر پاسخ داد:

 كُرنگوار ير سيـيد:
 - رئيس هحككمه است.
 دلخون بود كّفت:
 ــاينها متصديان دريأفت دادخرإست (هتل دورواو)اند.
 ـمتشـى هادكاه امست. ـتمساحي كه دسـت راست أوست كيستـ.


ــ أقاي رّاكى (شارمولو) نهأينده شاه در ديوان دادرسىى است. گرنظوأر گغت:
هـه انحواهند دادرسىيكنند.

 كرقتهاند. أو ميان آلن نيزهداران استا
ـاين زن كيست؟ نأمش را مى دانيد؟
 باشُد. زيرا تضـات روحانى نيز در محكهمه شركت دارند. فيلسوف گُفت:
 منظره بسيار جالبىى إست.

مرد تماشـاگر گفت:


وتتى صشجبت بدينجا رسيد تماشاگران ديكر آنها را واهالر بـهسكوت كـردند زيـرا مشغول شنيلن شهادت مfهى بودند. در هيان سالئ بيرزنى كه نيمى از سبر و صورت رأ در ميان لباس زلندههأي خرود بتهان داشته بود ميكّفت:

- حضرإت، آقايان، اين تضييه حقيقت دارد كه من (نالوردل) هستم و شهل سال است







 وى خيرزى ديده نمى شلد. حشمهايش شرازه مىیزد. أين دد مرد بهمن گفتند:





 ميدرخشُيد بههمراهش آّورد، بزكى نيز بدنبالشان بود. اين بز سفيد بود يا سياه نـيددانم


 أينطور نيست؟ دخترك را با سروان بهاططاق بالايى بردم و آنها













 بهجأى يول برك خشكيى يانتم.

.

 شُكي نيست كه اين دنتركى جادوكرى إست كه با (راهـب بلـخر) سروسـرى دارد تا
 رئيس هحاكّهـ رو بهيبرزن كرده و گفنت:
 ــنها حضرت آقا. جز اينكه دز كزالرش أز خانه من بهعنوان محخروية زهوأز در رفته نام بردهإن. إين مطلنب درست نيست.

 ههينجا ساكن هى باششند.
دادرسمى كه بهنظر لا



أست بهAممر|ه داريد9



 هيشت دادرسشان دسـت بهدست كُّت.
 هعلنب تأزهاي أست.
يكمى انز مستشاران رشّته سخن را بـد دست كـرڤت و كفت:

 افسر جو انْ بود. آياكداهميك از اين دو سـكة طلا را بهشمأ داد؟


 همهـهـهـ
كر نگّزأ با خيود گفت: ـ همين موضيع اعتقاد مرا الز بين مىيبرد.
 كرُ



 بوده أست.


 مرأجعه كنتد.





 آيا (افوبوس) زنده استيت.
رئيس معحكمه كفتـا:
-زنذ، ساكت شويد. اين وظليفة هما نيست.
 بربراهن بلندشَ بهكَرش میرسيد التهاسكنان كفت:

$$
\begin{aligned}
& \text {-رحم كيد! بهمن بكُييد آيا زنده است؟ }
\end{aligned}
$$




 ككت:
ــتهـم دوم را بياوريد.





 با بجالي) يينوا ينيداخت.

 می شُناسم!




 (ماده خوك) دقيقاً ابجرا شد.
در اين حال دادستان سحكمأُ روحانى فرياد برآورد:

 هجازاتدار يا سوزاندن را برأى وىى درخخواست كنمه.
 روى ميز بردانسّت و آنذا مقابل بز كُرفت ويرسيل: -



ا"كرنگوأر بى انختيار نرياد زد:
_نابود شدلا
مآمور أبرا بهتندى كِفت:
ــدهاتى هاى ته سالز ساكت با باشيد!











 نبود و تو جههى بهشيرينكا
 خود را با شـكويُ خأصى بلندتر كرد و كِفت:


 خود هستيد؟
 - رحشتتأور است! فوبوس عزيز! آه اينجا دوزخ استا

ـ أيآيا منكر چرم خود هستيد؟
 وسشُتبارى كفت:

- بلمه، هنكرم!

 ديخترك بهصهلايى مقطع پاسمخ داد:
 دوزذخى كه در تعفيب من است!

قاضى گُفت:


تاضيى افزود:
هـ ها:تْترك بينواي قبطى!



رئيس هسحكهي گفت: ـ موافقم.





بزك بيتوا زأرى مىكرد.


 كفت:
 هنرز شأم نتخوردهانـا!
p
ويبّاله داسستان
سكه طلايى كه بهبرگُ خششك مبدل شد
















وسائل و ابزأر دهششت را روشن نهى ساشتـ.


 انبر آلات را در آتش كِره جأبجا مىكردند.
 شـكنجه د دهار وحشتـت شلد.


 بهدخترك كرد وگفت:
 دخترك آّهسته باستخ داد.

- بلنى.
|اشارهولول| كُفت:

 دخختر نانتم را بهنشانيلد و در را يينلديل.





 نثـاندند.

/ MIA



\#شارمولّو"هيرسيل:
- 

"رد ديباهيوش كه تا آن لمظظه در گوشهأى اليستأده بود كفت:
ــأينجا هستم.

بازيّرس با لـحن نوازش دهندهأى كفت:
 اين بار دخترى نتوانسيت پأستخى دهد. تنها بهاشاشاره سراكتغا نـورد.




ـ أقاى بأزيرس. از كيا شروع كتيبه

ان




 برتن وزغ مردهاى جيريان برق وصل كردهانل. -زير لبب آهسته بهطوربكه كسـي نثــنـود














مشـهـدهـريد.

فرياد برآورد:
-ولم كنيـا! رسمثم كنيل!

 برجاى نثـست.
 از سقف آويزاني بود بر كمر باريكش بستيند.
(اشارشولُو) با لُصن آّرام و ظاهر فريبش يرسيد:

- برا؟ آخخرين دفعـه آيا حأضريل اهتراف ككيد؟ - هن بيڭنامـمـ...

 - يّس بنگريلد؟
-بله.
اشـارمولو" رو بهلإيرال) كرده و كفت: -أدامه دهيل.





 نمايتلده شأه در محكمـه روسانى گُفت:

||(أنسمرالْدأه يأاسخ داد:



 آريَيْته اسـت شبأهت داريد.


 شـركت دإريدٌ بابسخ دهيد. دنترك گغت:

$$
\begin{aligned}
& \text { _دست نكاهـلانيد. } \\
& \text { آتاها از كولم يبرسيد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دخترك ينوا نرياد زد: }
\end{aligned}
$$



- بلنه.

میى شـد.

ديلهايد؟
ــــ
ــ آيا با شيطانى كه خر بجلد بز رنته و أينكـ بهمحـاكهه دعوت شلده امـت سر و سريى
داريد؟
- 




كردهايد9
دخترك ديدكان درشـت خود را برد|شت و باهتهره بازيرس نُكُريست و بهطور فـير
أرادى بلوون لوز و تشـنج گّفت:
-
هسلم بود كه تيروى متاومتشُ بكلى درهم شـكسته أست.

ــ إعترانات را بنويسيلد.
آنگاه بهأأمورين شكنجهـ دستور داد:

 أو راكه از شدت درد بي سس شده بود معاينه كرد ر گفت:

بههمان زيبايى سايت ميتوانيد براتصيد!




9
ثايان داستان سكهالي كه يهبرگُ خشگُ تبديل شد.




 بهنيهكت بسته شده بو.د.







وي أز موفقيت بود كَهت:



YY




 رلئيسى هحتكمه رو بهنمايتده شـاه در ديوان كليسـا كرده و گفت:







 بهيككالٍ شرد بار شُلد و قضات

مطلألبك نا يادد|ششت نكرده يود):












Bassa Lainitas أوهوىي

 رئيس 0ـحكهـه گُتت:

- وكيل هد|أتع محتصهرتر صسقبت كنيل. وكيل هـلانع چاسـغ داد:


 دادرسان استدعا دارم كه موكل هرا بههمين جريمه هحككوم كتند. نمايتده شـاه در ديوان كليسا كَفت: ـإين قانون ملغى شُـده أست. وكيل كغت:
${ }^{\prime}$ Nego
يكى از مستشاران دادكاه كفت:



 ريُّيس محكمـه داد.








ثرتكبِ شُله و شخود بدان اعتر|ف كردهايد بايد سبه سكهُ طلل بيردازيد. خدا روحتأن را
دريابد1
(أسمرالذأله زير لبـ كفت:
ـ أَه! خواب میمينـم.



## Lasciate ogni speranza'

 قالحه ياكليسا لااقل زيربنايى، هو طبقه داشت























 باروى زندانى ميكبست.




















 نيستى انداختّه نشـده إست.


 زندانى بينوا با دنيايى زندگان بودان


 تنها حركت در اطراف زنداني بينوا فرو جكيلن قطرات آبب در باطلاق كذأيي بود و

 مى لـزذانيل.
أيا أز هيند روز ييش أو در زندان بو بو

 ديست مالىى بهاطراف يوىبرده كم از هر طرف ديوارهاكى بلندى او را در بيان كرفته و زير



 ثهلم شـلده و بهت و سحيرت او را ثرأگر نته بود.











 بر جاك ايستاده إسـ.
 هعجسـهـ
 دلر كه
مسرإنجام د دنترك زن





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

$$
\begin{aligned}
& \text { - برإى مردن. } \\
& \text { دخترك كفن: }
\end{aligned}
$$

سرزندانی بر سينهاش افتاد و زير لب گفت:



ــاز اين ترار تخيلى بدبيختيله دخترك باسخ داد:

ـسردم است،

 بهشلدت بهم مياخورد

ــهـه روشتاييى! نه آتش! آنه آب! وحشت آّور است!
 -بله. همه از روشنايیى بهره هو.برند. هرأ بهمن جز تاريكى ندى دهند؟ راهب كمى خماموش ماند و سیس گغت:



زنده كـد و واسخ داد:


 290مبر بالا مى, مروند.
-















 _وايا اين همان رامب است!

زمين دوخت خاموش و لرزانان بر جاى ماند.



 دنترك زير لب كفت:



سرانجام راهبـ بهستخ درآمد و كّفت:

دختوكـ هاسخ نداد. لإهب تكرار كردي:




 بتضش توكيد، ديدگّان خود را بهروى رأهب برداشت و


$$
\begin{aligned}
& \text { الز من جهه مى شخر|هيلو } \\
& \text { راهبب نرياد زد: } \\
& \text { ـتو را دوست دارم }
\end{aligned}
$$

 با ديدكان شر بـار بر او نكّريست

راهب بار ديگر فرياد زد:
 د-ختركي بينوا لمرزان كفتا.
-
راهب انزودد:

- ئشق دوزهخمى





داشتّم. للى اينك آنل مطلب رابا تو در ميان مىنهم.كوش بده أى دختر جوان، من بيش از
 دخترك آه كشيد و گفت:
-منهم خوشبـخت بيدمه.












 |ست. درست گوش بده روزى...
 مي آمد بهكوش شُنيد. راهسبه به سهخي تُّود أدإمه داد:


 نگريستمه آتجه من ديدم ديعرانٍ نيز مى ديلندن.


 به هنوان هادر برهيگّزيد









 شـدهام.








 آنزوز يقّينم شُملـ













 كه يارابى تُريز از آن نداشتـتم:




















 *



هى





 نجاتت داد. از اينجا تيرهبختى بهتو روى آور شلد. تيرهبنتخى من و او نيز از همينجا شورو
 هون (ابرونو)| أز افسون تو آزاد مى شيبم.









 بهّهإيان مطلب نزديك میى شوم.
 "مى






















 خخنجر يى بدستم برد كه مينهام




دخترك از وحشُت قدم بهعقب كُذإشت رأهب بلستخن تحود ادامه داد:
 نمیى دانى كه بدبخت رإهبى اسست كه زنى رأ دوست دأرد ولى مورد تفرت اوسـتا أو را


















-الى نويوس عزيز!
راهب روى زالنوان تود را بهسوى او كثياند و خرياه برآورد:


 تو در آن باشتى بهشُشت من أسـت



 ,












بيرسيل:
ـ
-

دخترك بهل لحن سردى ايرسيـلـ:

رإهب فرياد زد:
.
دنحترك بهـهمان لحتن سرد كفتا:


 بههتلمش أصابت كرده باشـلـ.
 الو را از خرد رانل و گفت:




 در اًكُثود و قدم بهبيرون نهاد. ناكهان بركشتا سر بهدرون آورد و بأ حالْت دهشتـبار نالهاى كه الز خششم و نوميدى

بومى تخاست كفت :
-بله، او برده أنست!


(a)

مادر

كـان نمىكنم در دنيا جيزى نشاطانگيزتر از افكارى بـتوان يـافت كـه در دل هـادر






















آرد ديوى بدانٍ بنجهه مىزندن.







 رإنلده استت.

 ميكّت:


















 اكُر أ














 مىیماند.







 بهتماشا إيستاده بودند.






-سيلر مقدس، هیه كسى

راهـب كَفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - نهيدانم. } \\
& \text { راهبه كفت: }
\end{aligned}
$$

 رإهب انززود.

ـبـهنظرم همينظور باشـلـ.
 راههب بهسختن درآمد و كفتا:
 كودكم را ريوده و خوردهاندا
 رامهبه دنباله مسخن خود راكُرفتت ر كفت:
 اگر ماورش كودكَ مرا نمى خورد كودكم با وى همسال بود. هريار كه اين بعهه مار از برابر
زاهب بهماننل مجسمةٌ گُزيمتان، سرد و بيا امتنا گُفت: -بانشل! خواهر، خوشحال باشيل كه هم أورا بر سردار خواهيد ديلـ
 زاهبه أز شـأدى دستتها را بههم زد و فرياد برآورد:
 شـط هستم!

 درون قفس از مليتها بيشن بنتظر طعمهـ أست.

$$
\begin{aligned}
& \text {-خواهرمه مثل اينكه از كونى ها نفرت دأريد؟ } \\
& \text { رإهيه هاسخ داد: }
\end{aligned}
$$

سه مرد با سه ثلّب متّفاوت





 .









WFV / سه هرد با سه تلب متغاوت
يكى از روزها وقتى حس كرد كه حالـف كـى رو بهبهبود اسـت مهميزهانى زريني خود




















لالفونتن جرن:









 و در نظر مردم تفاوت زيادى با كندن بوست و يا سر بريدن حيوانات نداشـت. دزَخـيـم تصاب تخشنتري بهشـهار مىرفت.
 دشتر عهوى خیود رهسپّار شد.

 -بلـجـئس، اين دو هاه كبجا بودئ

 فلوردوليلى نتوانسـت از خخنده خوددارى كند.
 ـديختر عموى مزيزم، مرأ بهسربازخخانه الحضار كرده بردند.
 هـدر (كو - آنَ برى) بودما

 بلديلن من نيامدى

 تلوردونى وحشــتز
-
-بلهه... زخمهى شلـه بودمر.
ــزخمي شـه بوديل؟
طفلك هتو حشر شـد.
فوبوس با لابالئليُرى كّفت:
 مجردج شدم. مكُر حه اهميتى داردوه
 بود گغت:
محى خراهم الز جريانل ماجرا باخبر شُوم.







 خوده از آبي بيرون كتشد:
 و برای اينكه رشته صسجبت را عوض كند كفت:

 \#فلوددولى" كُفت: ــنميدانمه مئل اينكه جادوكرى إبراى ادأى تشريفات مذهبى به كليسا آوردهاند كه بعداً وأرش بزنند.



$$
\begin{aligned}
& \text { ـكدام جادوكُر؟ }
\end{aligned}
$$

فلوزدولى يكبار ديكر شانههاى سييدش طا بالا اندأخت و گفت: ـنميدانم.
در اين هال مادر فلوردولى بهيسخن درآمد و كّفت:













 أسيت ولى امروز از آنها خبرى نيستا

سهـ مرد با سه قلب بتغاوت / ا








 ديگّرى ند|دهايل.




 داشت و با وى تنها بود. علاقّه سابق أو نسبـت بهوى كمى كهينه ولى با همـان حرازيت سابت




كُت:
-
فوبولس گقت:

بينو| فرياد زد.


 نوبوس با دالتنگى بهدنيالنش رنت．







 زنان بيشن از مردان بود．

＊＊＊

 كلمات لاتينى را بهصبورتش مىكوبد！هميشـه در نيمروز اينن تشريفات را بهجا مىى آورند． اككر مراسـم دار زدنش


## ＊＊＊

$$
\begin{aligned}
& \text { _كانز مرتد را بيينيد! }
\end{aligned}
$$

率絭菨

 ر1ا：اجراكند．



 هياهوى مردم ميذأن توجه دإشتت، بهاو نزديك شلده فلوردولى الثهـأسكنان و لبخنلدزنان روى بركُردانيد و كّتا:



 برخاست:


ويدكّان فلوردولىى از اغطراب بستئه شده بود ولى به كنجكاوى بأز شد و كفت:
 كرده بود بهميدان وارد شلد. نُكهبانان إز ميان جهمعيت براي هبور ارابه راه بأز مىكرديند.

 داشت.














 كه بزى هم به همرإه داشُت
 از رخخسأرش بريده بود تثهديته كنان يرسيل: _كدام كولى، كدام بز؟ نلوردولى باسخ دأداد







 فويوس كوشيد تا خندهاهى تحريلش دهد وكنت:
 شانلوردولي") آمرائه گغت:

M








 يخزذه ديله میى شـد.

























 زير لبگفت:
ـوأى ـ باز همان رأهب لعنتى است!





 بهمرگّ آمده اسست.




 و خود بهسوي وى رنت.



 يسن بيرد د ز زير كوش وى گفت:


إسمرالدا بير وى خيره شد و گفت: هأىى ابليس از من دور شـو و كرنه رازت را بـرملا
"مكاكنمْ

 -با (أفوبوسم)" چהه كردی؟ راهب پاسخ داد:
ـ أو مرده أست.



 سباشد! بمير، تا از آلنكسي نباشيى. دست از دخترك كولي برداشت و با صدأى مشـلرمى فرياد زد.
Inunc' anima ancaps' et sit tibi Deus misericors.



Kyrie Eleison
تهاشاكُران نيز تكرار كردند: Kyrie Eleison

و صدآى زمزهةُ اين دو كلمه جهون موج درياى يرتلاطمى ميدان را فرا گُرفت، آنگاه. ريُسس شماسان كفت:
_ آمين.


 خاموشُ كشت



حلا! روشثـنايى بود ديده هيشد.






 دنتركى كولي را بيندند.








MA9 / Mه مرد با سه تلب متغاوت


بود! دخترك بيىأراده قرياد برآورد:

- فـويوس! فوبوس عزيزم!






فرياد زد:

- فوبوس! آيا باور هيكتى

 شكننله بود بيىحركت بهروى سنگّفرش ميلدالن افتاد.
(اشـارمولّول| كُقت:
- 

















 وسشتّبارى فرياد زد:






























 -بستا! بست!


روى دمست دوانة دوان يبشن شي يرد د ديوانموار فرياد مىزد:



 ــبست! بـبت! بست! هـردم از ميدالن فرياد برآوردندئ

سنوئل! !نونّ!



คి

0
التهاب











 ميدان امدأم لعنتي دور شود.



 از شَهر دور شده أست، در ميان مزرعئ نخلوتى ايستأد و امحساس كرد كه بهراحتى نفس هوكئدن





 ثيطانى بر بُبانث نتشُ می بندد.
باغور در باطن خويشّ، و تو بجه بهاينكه طبيعت ميدان وسيعى برایى شور و هيبجانو وى






 كشانده بود. يا بهتر گفته شود يكى نا مهكوم و ديگّرى راً ملعون سان ساخته بوه.













 زمين در نارنجهستانها و كنار جريبأرهاه، بههنكا

 شيكـــت.
 شخود پشيمان و هتأسفن نبود، زيوا حاخر برد يكبار ديگر آنتجه راكه كـرده امست تكـرار

 سِمْيل نُشدهرأند?








s.


















 ريخته است جلموهكرد.

 در يشـت سر ميديديد










 أنديشده هأى خرود ديذه بو.
 شنگام

 میى آورد.








> وا نشُنود.









زير لب كفت:
 استخوانهايششان :ههم مي آميزد! شايد (السمرالدأ|) نيز ميان آنها باشدا






 ميدان اعلدام، پارس مىكنده ميغردا دوكى بن نت میريسد.
 بسوت مى مند، طناب آباده كند.

طـناب زيباى كتان!

بهجاي كُند
دزد طناب زيباى كتان را نمى تواند يلدزدد.
ميدان اعدام مى غرده، پارس مى میند! ميخواهل ديخترك هر جايى را


بر بالالى دار يبينـلـ.
پِنجر





 كرددهانل.






"

شراجِ الْتاده أستا



شـد و كُفتـ:
 و بيكجا عقلّ و ويول دارد.

 المو وز هبتح هتنان حادثهاي دل اين ميدان رخ داده استج









 تهرة: مردكان ميتوان يافتـ.




















 برداشتش. الْبته اين كار كُناه بود. ولى در اين حالٌ او تو بجهى بهاين جزئيات نداشت.







بجلوه میكرد.
 مى آورد.
 دوازده يكبأر ديگُ فرا رسيله بود با نـود گِت: ـــلـب حالا تنش سرد شلده استا

 مدأى زنتِ ساشت را بلرته ميكرد.
رأهب نيروىى خود را بجمع كرد و بهشبيح نگُريست. خودش بود بود.
 بر گردن ينداشت و دستهايشّ بسته تشـده بود با هرگ آزادى سخود را باز يافته بود. لباسِ سفيلدي در بر و چآادر سبيلدي برمسر دانشت.


FV) / التهاب



رسيد.




 بهُ




نيشـخند ميكّفت:


P
گوزيشت، يك حشم، لنگ




 نقطهُ مقابل مجازاتهأ و شـكنجههايى غيراتسانى بود .أين دو فلو در بوابـر هـمب تـعادلى





 كثّتى، دور بستگاه بهكمين میىنشستا



YYT /



 در بستگاه (سن - هرى) محقكوم بهموگ شُدند.


 شكارى دا بهكوزن كرنتند.

 از تهأر ليره و نيّم












 اسمرالفا أحسساس كرد كه هوجرد زشترو با دستهأى زمسخت خود بهآرامى طتابى أز





 - هجرا مرا نجات داديدو





 بهوى لـو مـى نمود.
 ديعر از دخترك دور شد.

 تشكى در دست ديعر داشتـ. درون سبلدي يك بطرى باكمى نان و مقدارى خروراكى ترار داشـت, سبد راروى زمين نهاد و كفت: (إبخوريدل|.
 اين غذا غذاي خود كوزيشُت و تشك

 بهإيأيين افكتد.

KVA / /


 نأبودتان محى


 اطاقى در سلـود شش ها

















$\hat{y}$
مردكر



 بیاختيار ديدكان خيد را فرو بست. ولى كوششي وى بيهوده بوده حـه فيافةٌ وحتـتا آور
 جرأت نديكرد جشـم غود را بكاكـايد.


 بر هـم نهاندهايل هي از روزن اطاق بتگرم جهشهـان خود










 ــنه، نه، بوم نبايد والزدولاته جهكارك شود.
 هر دو لحظظهأى هند بيى حركت ماندند و در سكوت كامل بهزشثي و زيبايي يكلديكر خيره



 - مى كفتيد كه بركردم

سـ|فسوس!.... كاه من كرم|


كورّيشُت لُيخند دردناكى زد.







راه تيز سختتر و تو سرى خورترم|

يافت.
|كازيمودورا بمسخن خود ادامهه داد:


 اسمرالد! لبخند زد وكفتا






 نـهى افتّأكا.



 .


RYq / مردكر

ونى كازيموثو كقفت:

 أنجا صبورت زـباىی شـما را تماشـا كنم بمى آتكه شـها مرا بيينيل.


وقت از ديدأر من وحشـت نكرديل، در اين سوت بلدميد صدأي أنرا مي شنوب.
سووت رأ بر زمين كَذاشت و خود بابفراز نهاد.

## $\beta$

## سفال و بلور


 باتى بماند. دخترك كولىى جیندان رنج برده بود كه نمى

 نيست. أو هون هردهأى بودكه قفل در گور خخود را بههمراه دارد.

 شتى خود راهب را نيز بدست فراموشى مى سبيرد.


 مانذه بود الحسأس عشتق بهسروان جوان بود. عثق چجون درختى امست كه رشد میى ريشههایى عميقى در وجود ما مىيدواند و برقاب شُكستهأى شـأخ و بركِ ميرويـاند.

rAl / سغائ وبلرJ












 ضهناًّ مايه تسلاى خاطى او او بود.




 نيرومندى در اسمرالدا باقى ميكذا







تنها وشتهأى بود كه أو !! بهدنياى خأرج مربوط مى ساختـ. دنــترك بسينوا احـتى بــيس از كـازيهودو از مـردهان دور بـودا او از دركى دومت شُغنتأَورى كه تصادف سر رأهش قرار داده بود ماجز بود، گاهى خود را الز أيـنـكه بـا








 اسمرالد| شـگفت ــ أوْا بمى دانمه. و بهراه خرد رفت.


 انتان با وحشُـت غيرارادى از آواز خوإندن باز ايستاد. ناقرسي زن بينوا در آستانهُ در بزانو


اسـمواللدا نسخواست أو








 شُكفت شد.



كوَيُيشت رإدر هالْ رأز و نياز با آن ديد:















 مى

اسمرألدا بههمان حال زالتو بر زمين زده با هيبِان بِيأزي فرياد ميزد:

 كُر فته انست ـ فوبوس، نويوسي!




رو بهدخْترك كرد و گفت:

اسمرالمدأ فريادى از شادى بركثييد. ـ آه! برو! بروبدا بدو! را اينجا بياوريد! تو را دوست شخواهم داششدت!
كازيمودو فمّدهو سر تكان داد و بهصدأى ضععينى كُفت: - ميروم، او

 بسته و خخود داخلى خأنه شلده بود. كازيمودو سربردانشت و بهبام كليسا نگريسـت. أهـمرألّا همهانجا يهمهان سال بر سر




 كولى از سر جائى نود نمى بجنبيل، مهتوى المسب مسوان را به|صطبل درون خأنه يرد.




MA / / سفالوبلور






 كليسا نيز تاريكا بود.

































 سواز اسبـ بود و ششل سياهرنكي بر دوشي افككتده بود. مرد سواز بـهسرعت الز جـلوه كازيموردو" گذذشت.
 بهدويلن و فرياد زدن كردي: ... آهاكى كاييتن.


 ــيهدنبالمه بياييد. كستى مي خوأهد با شها صهجبت كند. فزبوس زيرلب غريد:

WAV / سفال وبلور



ـكأيتن، نـدى
 إفسار اسبـه طنابِ دار المت؟
 الهميتى بهم مقالومـت كإيتنن دهـل گفت:
 تلنكت

 هردهشور تركيب او












نرياد برآورد.
ـدنتر كولى! إس تو از آن دنيا مىيآيى؟


- زودتر، زودتر، از اين طرف!!

فويوس لگُد هحكمـى بهسينه أو كوفت.
إز چشــم كازيمودو برق جستن كرد. در صلد شـد تا خود را بهروى كايتيتن بيندازد. ولى أز اينكالر سرباز زد ر كُنت:

 - -برويل.
 نآيديلد مي شُد نُّكريست. مرد كر بينوا آهسته كِفت:




 ـتنها آمدىى
كازيمودو بهسردي گّنت:
-بيدلايش, نكردم.

دخترك با نارإتى كفت:
-مى خواستنى تا صبح به|نتطازش بايستى:
 وكَت:
ــبرو بـى كارين دفعه بهتر مرإقبش مىشوم.

كازيمودو بهراه افتاد. اسمرألدا ناراضى شده بود. كُوزيشـت ترجيح مى داد كه بهجاى

شیال وبلور /

اينكه با همان حقيقت دختر كولى وا بر سر شخــم و اندوه آّورد سرزنتش او را تحمل كندا
درد و ونج ا! بهتنهائي بذيره شـلـ.





امر راضمى بود.






 بهخ خطل اند|نتهه بو.

 مقيل بهمراعات صـنايع لغظى نبود، گويى مرد كرى اين أثـعار را سـروده أست.
 أى دختر جوانذ، بهصورتت ننگر

بهدل بنگكر
قلب مرداذ بحوان و زيبا غالِاً بلشكل أست. دلهايى و.جود دأرد كه عشت در آن بند نمى شود.

اى دخْتر جحوانا صنوبر زيبا نيست
 ولى در نصل سرها برگّاي خود را نگّهبى دارد

$$
\begin{aligned}
& \text { |فُسوس، يحر| با يلد كُمت كه: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زيبايـى طالب زيبأيى أست. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زيبايـي كامل أست. } \\
& \text { زيبايى توانا استا } \\
& \text { زيبائى تئها جيزي است } \\
& \text { كه نهى توانٌ دونيمسيّ كرد } \\
& \text { كلاغ تنها روز متحيرم. } \\
& \text { جئلد تنها شبي مـى هرد. } \\
& \text { تو هم شبـ و هبم روز ميهرد. }
\end{aligned}
$$





 هنامام آنرا بر سينهُ خرد جاى دياد








كليد در سرغ

 أين وغّع آماده كرده يود. شلديدتريت دردها و رنجها را يهه شود تـتحميل كسرده و آرانمش







 وأقعاً هـم ييمار بود. آيا ور عزلتُاه جهه مكى




 وگاهمى بأكازيمو دو میى ديل.
أو تأظو خلدمتت و اطامت مرد كر زشت رو و مواظظبتهاى دلسوزأنها او بود. مسنطر؛







 كولمى







 بستر مىزمد.






دنبالة كليد در سرخ







 -ـوأي، رأهب امست!

 برخأسمت.
راهبيس، كنأر او نثشسته و او واد در ميان بازوان خردد كرنته بود.
 - ریم كنا! رسم كن!



راهب بينوا گفتي:


 קـْتركى گُنت؟

راهب أو را زهاكرد وكغت:
 راه لمطف دوست بدار.

ــگّهشو! ديو بست نطرت! !
-هرا دوست بدار! رحم كت!

 -ـبايد كار را يكى سره كرد!

 برآّند3.
 بهياريش نمى آمل. تنها (جلمى) كه از هياهو از خحواب يريده بود با ترس و لرز بعيع مىكرد.

راهب :غسىزتأن هيكغفت:
ـــ سـاكت باش!




راهبس يرسيد:
ــــين حيست








نـ山
رأهب خود را بهبازوييى كه خنجر رأ بدست كرُنهـ برد افككنل و نرياد زد:
_كازيمودو!
اما در أين لحظظه ستخت فراموش كرده بود كه كازيهودو كي أست.




محروم كرده نود.


 كُ

- اينججا نبايل خون ريختا صيائ خود كازيمودو بود.




برآملده بود.
هنگّامى


بهغتب نهاد.
 عوض شـده است و اين بأر رأهب كُرُّيشت رأ تهديل مىكند. راههب با نششم و سرزنتش بهكازيهودو اشارْ كرد تا از آنبجا دور شتـود.


بهصدایى خشنى گغت:

 بود. دراز نمود. راهبب برگشت تا ختنجر را بگيرد ولىى دغتر كولى فرزتر بجنبيد و خنتجر را

از دست كازيمودو ربود و با ختنه وـشتـناكى بلرأهب كفت: -
 دخترك كه بيكُنتُو سحاضر بود تأ خـربت للزم را وارد سازد نرياد زد:
 قلب راهب زند بيرحـمانه گفت.



 برداششت و آنرا بلدست وى داد و وگفت:




MaY / دنبالd كليد درمرخ



ــاو نبايل از آن كسى باشـا

$V$
افكار عالى كرنگوار













 هـجسم اين هدف را بركزيله بود.
|نكار عالى گرنگوار /



 معلم سابثُ شود آتاى رئيس شمـاسان

 هیى.
 كلود رنئى بهرخسار نداشت موى سرش. ثقريبا سفيد شـده بود. راهب سكوت رت را درهم شككست و يالحن آرام و بيى روحی كفت:



 . مالهتى ميانه روى است.


> ســاز اين قرار غمى نداريد؟
.

- بحهـه كارى مشـغوليد؟
 رأهب لبـختد زد. ونى لبخند تلحخى كه در آنت تنها يكيى از دو انتهائى دهان بلنـ مي شُود.

آنكاه إيرسيدن
ـانز تظاره سنگها لذت ميوبريد؟ كرنتُرار بهصداى بلند كّفت:









تطع كرد و كفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { كرنگوار باحرأرت باسيخ داد: }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { راهب دست بر ييشانی خود نهاد و گغف: } \\
& \text { ــ واتعا همين طور است! } \\
& \text { كرنتُوأز كفت: }
\end{aligned}
$$

--هركسي بهاهيزى دلخوش استا آنگاه دست راهب راكه راه مى انتاد كرنت و او وا وارد راهرو بـرج فـرواوك كـرد و

رامب گفت:
ـ آيا شما آرزونى بهدل بـداريد؟
|فكار مألى گُرئوار / F.1
_ ـنگرانى جططرب؟
 كلود كفت:
 كرنظوار يامخ داد:
-من نيلسوف خوشن بين و در زندكّى بهامتدلدالل معتقدم.

 بداذ مششغول ديدهايد.
 ـ اين شغغل برايى مرد نيلسوف زيننده استا
 مىتواند آنرا بيروراند. رامب كغت: -مىدانم.
وكمی سكوتكرد و سبسى افزود: -با اين حالل مرد بينوايٌى هستيدو - ينتوايم، ولي بدبخت نيستم


 كرنگرإ بدزاهمب كفت: باجه دتتى بهاين افسر بیى بنگريد، -بهنظرم آشناست. _نامش זیيست؟ (1 اكلوده) گُنت:




رأئب گفت:
 يس از عبور سواران هيجانّى بر راهب مستولى شـلـ.





كرنظوار سـر تكان داد و كفت:

 زهين لـزذه بشنونده

 رشيى بإيل بردو


راهب در أنديشه شـهر و كُفت:

- هجب السـت، ولى با اين شال لباسى زسمى زيبا، زيبا است.
 مبجأور




بى نظير است.
رنيـس شماسانـن كفت:

 ـــــر زن شـما نبرد9

 ـــكُر شما بهنكرش نيستيد؟

 .
 ـيقين داريد؟

-بيش از أين اطلعمى نداريد؟
 شهبر خور شُحالل شـدم ولى نمى دانم بزك هـم نجاتـ يانته أسـت يا نه؟ جنأب: كلود باهيجان بسيار بهصبلأى بلندكُفت:

 هخواهلد نمود شورايى سلُطنتى تصويب نامه|اى در اين بأره حـادر كرده اسـت. كرينگرأر كفت:

رامهب آرامش خود را باز يافت. گرنگگِار بهس سخن ادامه داد:

 لانه بر ستو ها آثشيان گيرد؟ رنيّس شُشهأسـان پـاسخ داد:
ــ ابليس در جهان فرأوأن اسست.
كرنـوار گفنت:
ـ تقشه شيطلانى نا بد بجورى رو يهراه كردهاند.
رأهبـ كبى خأموش هانلد و سبـس گُفت:

- مى دانيلم، كه دختركي شما را از مرك نجات دأده است


 جانى در كار است|
- 


دست تاليف دارم.


-
كرنگوار كنت:

كلود نرونو ضرق در انلـيشه شد و تكرأركرد:
ـبئو حـكونه مى توان نجاتش داد؟

ــوش كنيد استاد. نكرىى يهـخاطرم رسيلده الست جحطر است كه از (شاه) تقاضایى
عفو كتنلب9


-




سخن پشئـم راهـب برق زد:
ــ آبستن! عجب! ستخن ديكّرى بيلد نيستى


مى توان مهلت كرفت.
كلود غرغركنان كُفت:

- شها بیى جههت عـصبانى مسى شويل. مـهلتي مـى




|ست.

 بي پرده نكَر خود را باشهما در ميان گذنأزم. شبـ و روز نكّهبانان دور كليسا كمين كرده|نذ


فيلسوف گفتي:
ـــا||ينجاش كه بد نيست. بعدش؟
 مى مانيلـ، شايلد شـما طا دار بزن گرنظا,
- هرگّز جنين فكرى به هخاطر من نمىيرسيل.




 گرنظرار كفت:
-مرده شورش هم بيرد!
-او شها را الز مرگى نجات دادها است. شهما دين خرد را ادا مكىكيد. - دين هاى ديگُرى دارم كه أدا نهى




 _بههزالر دليل!




 نثــاط بـ است.
رئيس شهاسان زير لب كفتّ:



أفكار عالئى
 زندكّي بهتو داده است














 زنـوكَّمر باشـد.
راهب سـخن أو را بريل و ؤفت:

- مو|فقيد؟

كرنظوار بههيبجان آملد و كفتت:






سـ يس حاضريلد نردا بيانيّيل.


.

رئيس شهماسان دندانها را بهمم نشرد و كفـت: بالاخره سر وتتت می آيم| كُرنگوار بهاخرد كُفت:
 بيايد.











 هيزى نمى خرواهند.

$$
\begin{aligned}
& \text { رأهب او را بهشدت تكالذ و داد و كغت: } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$




انكار هالى گُرنگرار /




 خود را بريد و ناكهان كفت:
 ـــبله خدا مرگت دهد.
 اين مطلب بهمن جه، ريطي دارد؟



$$
\begin{aligned}
& \text { كلو فرولو گفت: }
\end{aligned}
$$

ـــلعنت بر شيطانٍ دز


 شد جتاب كلود دست أو را كركت و وبهسردى غفت: .سبسيار خوبب، بس خـل| حافظ تافردا.






## P

## برويد ولگرد شويد





 كفت :
-برادربجان، بلديدن شُما آمدهام


ثسركي رياكار كفت:
 بارنيز آمدهام تانصيحتم كنيد.

ـآن وت




برويد ولاكرد شويد / P11

 -
-برادر جان اينكى گُناهكار و جنايتكار بدبـختى در يـيش روى شما است. برادر عزيزم،






رئيس شـماسان گُفت.

- بعدش جحى؟

 هى





ـ منظورتأن همين برؤ
دانئشجر گڭفت.


-     - مت بول ندارم.



 آملمن صاعقه أست.

رئيس شـهـا سان بابيى امتنائى كفتي:
ـبرويد در زمهره ولكردان درآئيل.

 تشماسـان زا دم رنجره ديد كه فرياد مىزده:


 ريشش گرفت.
$p^{p}$
زنده باد شادى
 شهركه برجهايى آن رو بهويرانى نـهاده بـرد قـرار داشـت يكـى أز ايـن يـرجـهاى مـزبور بهصورت عشّر تكاه اووياش و راهزنان درآمله بود. درون برج ثزيور سرسرای يسـتى بـا





 رنكّي بيرون مىتراليدلـ


 Aux sonneurs Pour les Trepasses :هى خرى


درمى آوردند رئيس نگّهبانان شبكّرد باريس اگر جرات مىيافت قدم بهشهر فـجانب





 سلاحیى حمايل كرده بودند.


























 هي خيرزدند و ناسزا مي



 بهحركت دزمـى آورد.
هياهوى ميكلده بهغوغأى درون برج ناقوس كليسا شباهت داشت دئ.

و هياهووها را با میى كرد.



خوريدمان بود.
كلوِين تروينو بهاويانشان فرياد مىزدي:

زير را زمزمهـ ميكردي:



$$
\begin{aligned}
& \text {-بيا اين هم سرياز! }
\end{aligned}
$$


 سر دسته قبطيان بهصد|دى زير جنين ميكّفت:


 كه أز دودكش بـخارى خود را بهد الخل برسانثن.

اي فرياد مىزد:







 می شُناسيد؟


 مأدرم مى مى مخواستند كه مشاور دادگاه و يادفتردار كليساى سلطنتى گردم اما من سر انجام راهزن

FiV / زنده باد شادى




سر وبحد آورد. أو نرياد زد،



گُفتة:

 دادن مريمان خود بود برتحاستي:




 بهرتصص و! بیى داري.

ـأى كاش كه بهجاتى البيس مى.بوم


مىكتفت:

مردى كه فيافةُ رياخواران يهودى دا داشُّت هرسيلذ:
ــهنـز هـم در نتردام است؟
$1 s)^{5}$
مرد هزبور هرياد زد:

 إين امر خخبر دارم.
 را بهسري دختركي كه كنارشُ نتسسته بود كُرفت و كفت:












 من هستنل. اين هطلبـ همان قدر مهـيح است كه سن الوا زركُر قابلى بود و وبا آنكه مردم
 زدند. رفقا سيوگّلد مى ختورم باوركنيلد:

در هرابر خران نتوانم نلفل نرنگى بيخورم.




Fi9 / زناه باد شادي

سر داشته باشـند توى آش ريخته|ى! آهأى لعنتى! من نيمروى بـى مـو را دوست دأزم!


سَانه زنْلـ.
زأن اين بگفت و بشقاب خنود را يشكست و شروع بههخراندن آواز كرد. "ـن تلبيأ؛
از خود بيزأنم.
نه إيعان دارم و نه قانون ميشنأسمّ'
نه إجاتى دارم و نه خاتهلـيا

و نـه ها يا

 ـ >وست هن، يبر تو را بهأبليس در پجه فككرى ؟




 هريكى دنيانُى بهشـمار بيآيل.

رنُيس اوباشان كُفت:
 گر تُكوأر هاسخ داد. - تمیى دانمه

هر اين حال كلرِين بهسر دستئ تبطيان نزديكى شد و گُفت:
 كونى سالـخورده كِنت:

سلطان ارواذل گفت:



 كلوين از ميكده درآمد.
در إين حال ذآن بهصدائي دو رگّهاي فرياد بر آورد:
 اين طردى نُأهم كتى مخت رأ داضون مىكنمر.


نگُريستن گرفت و كُفت:
 vinum apsotatare facit etiam sapientes
 - نيم شب است|




 مى درخششيد. كلوين بالأى سئگ بززكَى رنت و فرياد برآورد:

 دقيقه كُذشت. آنگاه صدای سلططان اراذل برخأست: -
petite flambe en bagueuaud

 بههالٌ مىيرساندند

## 5

## *





 نهى










PYY / PY










است.
نگاه كازيمودو بسيار نافذل بود. شايل هم طبيعت خيواسته بود با اين وسيله تللفى يكي


 بهصورت أمواج ثر تلاطم رودشخانه يا سرهايى جحمعيتى كه دو سال حركت إست درآمله

بود.
از ديلدن اين منظلر يكّه خورد و دنت خود را دو جــندان سـاشت. ظـاهرا جـهعيت










هياهو نبود و از اين رو جهعيت در نظر وى بهصوريت أجتماع مردكان كه بيى سر و صلـادر






 كو جهه هأ در اشتـال جمعيت بود، و كليسا بهرودخانه تكيه زده بود افا أو زورقّى در الختيار



 "ادشون" بردأخت.





 ولٌ شمانْ كسـانى بودند كه أو


 ششنأخته ر وسانّل دهاهى لازم برایى نخود فراهم آورد.














 هسئول بودند لونى يازدهم شـورع بهالغاء انتتيارات سنيورها نهود، ريشليو كار او را أدأمه
 ملت فصب كرد.












 |ستف بیاريس!



كه لأشه خون جكانى بر سر آن نصب شده بود.

نيزههانى صيقلى مى درشختيد.
كمى مكث كرد آنكاه فرياد برآورد:



 بهجأن در بزر



$$
\begin{aligned}
& \text { ــــلعنت برشيطان! هـه هر سركثشى است! } \\
& \text { ديحّرى كِفت: }
\end{aligned}
$$

ـــا بستن كذاشته و غضرونهائش استخوانى شده است. كلوين باز بهصدا درآمل و كِفت:




PYY / د3 M

صدايى هولناكىى كه أز عقب ستر كليون برخأست سخن الو را بريد. أو بركّشت و شاه تير





ُران فريادزد:

زير آوار رفت!
وحستت اراذل را از انتادن شاه تير بر سـر آنان نمىتوان توصيف كرد. آنها لـحـظهاى
 كماندأر سلطليتى آنها رأ بهوحشت أنلاختهه بود سر دسته تبطيان زير لب غريد.
 آندره سرخخه گقت: ـأين شاه تير را ماه بهسوي مأپرتابي كرد.
 - ماه يأد و ياور باكره مقدس است! كلبيّ فرياد زد:
 شاه تير را حيُكونه ميتوان تو جيه كرد. در اين حال بالالى نماى كليبا ديده نميشد. زيرا نور مشعل ها فقط تسيمت هائين آنرا روشن ميساخت. شـاه تير وسسط مـيدان اختاده بـود و نـالثه مسجووحين بينوا بـهـكـوش هىرسيل.
 قابيل قبولمى يبدا كرد. فرياد برآورد و كفغت:


# جهم اوبابـان هوراكشيدنلـ و نرياد برآوردند: 

 ـغارت! غارت!آنگاه نماي خارجي كليسا رأ بهباران تير بستيند. از غرش جمعيت ساكنين خانههاى اطرأف بيدأر شدند پنجهرههاى بسيارى باز شد و
 كلويِن بهسوى ينجهر هها تيراندازي كنيد!




 يكبار ديگر الرباشثان فرياد برأَوردند. -بايلد هإيِد. بايلد فارنت كرد.


 ترجيفو فرياد برآورد:

- ججوإنان دست بهكار شـريد در را بــكنيلد ولى كسيى از جأى نجنييل. كلوين كَنت:
 رالهتزن يّريى روى بهاو كرد و گفت:
 آهنى كارى از يـش تمى

$$
\begin{aligned}
& \text { سـ آَهإقلهه شـكن لازم است. }
\end{aligned}
$$

3ومت ناشهى / /4q

سلطان اراذل خود را بهشاهتير وسشتتبار وسـانيد و باى بر روى آن نهاد و فرياد زد: - بيائيد نـود كاهنان اين شاهتير را براىى ها فر ستأدنل.
 _كاهنأن از شمـا بسيار متشيكريم|! ريرگو
 است كه دويست باززى نيرزمند آن

 سنغي حمهلهور است.






 شروع بهشـكستن دز كلنيسا كردند.
موضوع جالمب آن بود كه سنگها يكايكى ولى يه دنبال هـم فرو محى افــتادند, اويـاشان




 بهمقأومت فيرهـتشره بر نخأسته بود.


بهسكوى ميانة برجها رسانيد افكارىى يريشيشان و درمم داشثت．




 كليسا إيث میى⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二




 ريخثه برد．راستى را بخواهيم آنجا زرادخانتهُ كاململى بود．











 بلهنهايى نتردام خيره شـده يودنل．

كرست ناشى / H|







خيوردي!









باران قلوه ستگ إكازيمودول| قالدر بهدفع حـلةٌ إهزنان نبود.
















































ـورود بمكليسا فيرممكن استا استا
 كليساى كهن سالل مسكن اجنته است!

بِير مرد مسشخرهاى كغتن:
 كُداخته فرو میريزد.
مر دسته قبطيان فرياد زد: - فوليى راكه از برابر آتثش ميكذرد بيبيد!

_العنت برشيطان، اين همان ناتوس زن لعتنى يعنى آكازيمودو، است. مردكوليّى سر تكان داد:





هىیكند.
كلّين براسيلذ:

- إبل دينى) كهجا|ست

رأهزنـي هاسنخ داد:
.


سالعان اراذلا باى برزمين كوفت و كفتي:

 فسيفرى بر زمينهُ سياه كليسا مى




(اكلوّين): كَفت:



يكى از راهزنان |فزود:

اترويفو" فرياد زد:

رإهن نُّفتص:

دوست نآشى / PMA
-يكى بأر ديكُر بكرشيمه.
(اماتيأس هونگاردي) سر تكان دأد وگفت:

سوراخ شسهيهاى و جود دازد يانه9
كلوبن گَفت:

يكى +اسغ داد:

سلطأن اراذل ابروان درهم كشيد و كفتا:
-


|(اكلوبّت)




"(اكلوِين") گُفت:




میى:20

بهوي نز دُيكح شـد و يرسيلد:
-بـجه جان! اين نردبان


 |اختيارم

اركلوينه كفت:
-بسيار خرب، ولى نردبان بهجه دردت مى خررد؟



 بالالى سردر ايستادهاند مىيبيديد ــآرى. خوب؟
_آنجّا دالالنا بإدشاهانان فرانسه است. "اكلوينت) يرسيد:




 (اكلوين) درهم شـد و كفتا:


 -بجههما مواظب باشيديا




FMY / دوست ناشي


 بودند إندانحت و ياتَود گُنت:



 سر انجام پاى دانثشجو بهايوان دالУن رسيلد بهجابكىى و توام با فرياد شـادى راهـزنان
 برجاي خود ميخكوب شـلد. (اككاز يمودو1ا









 امتنانُى آَرنجها را به كنظرْ








 بهدأنشبجو افتأد و برجايى تكان خيرد.
 تنها دانشيجو را مى نكاكريست.

ُّان كَفت:
 كمالن خود را آماده سااونحت و فرياد برآورد: ــــــ كازيمردو لقبت ناميل.






را دوهـم ثـكست .
آنگاهاه در روشنانُّى مشُعل مـا هنظره وحشت بارى ديلده شلـ.






دوست ناشیى / /
 سالْه شبؤ بهـخراندن آواز عاميانه زير كردن شهُر كامبره سر و وضَع تْوْي دارد. مارأمن آٓن را غارت كرده استت...





صدأي وحشدت و ترس انز راهز تان برخاسست. كلوين نرياد زد;
_انتقام!
جـهعيت باستخ داد:
ــبايد تُتل عام كزد بايد غارت كردا
ــ هجوم كنيل! هجوم كنيل!



 نكّشتـه بو







/ F\%.










(4)

بنجره روشن باستيل





اطاق (لونّى يازدهم) ميسوخت.







 باستيل از لوور مستحكهمتر بيدد.



 كـوجكى كـه بـهشكل (آرم) شـاه و مـلكه سـاخته شـده بـود درون آنْ را نـيمه روشــن "مى ساخت.
 منبتكارى بود راه ورود بهأطاق ر! مسلدود ميسانحت.





 ها رنشهن





 وضضي داشُت.


 روپشن مى ساخت،


FFT / عنجره زوشن باستيل
علامت خانوادكّى را بهرنگهاى تندى زردوزى كرده بود. ملامت هزبور شلالقى تسمهاى بود كه بهانتهاى آن كُزنى نقش بسته يود. در طرف

 سيّس نيرنحى بازى در قيا فه|شي خوانده مى شد.















 بهوى مي، بختيّبل.
جز شأه همطِّى سر بر هنه بودند.


|اكينونل، زير لب مى غريد و مىكفت:


 بدسبكا كفاشانان جمباته زنم.

 -

















FFA / / ينجره

 بهشكوه دريار خود دهند. جحه، دامنهُ آتشّى كه بهاين ترتيب برانروخته شود تا ولايـات كشأنده مي شود. آتاي






عتيبـ السـت!



 آن جاثئز بانظر نمىيرسيلد. شاه بهستنان ختود ادامه داد: - مـغارج دربار طبت اين صهرت كه بهلاتينى تنظيم شـده است واقعاً كمرشكن است أَّايان شهـا میى نشأنتان خنواهم داد كن هئدشاهـم يانه|
 خورد و بهسوى فلاندرىیهأ بركثـت:



 خوانان زرين كوجكتترين خأحيتحى براى نُشاندادن وقت ندارند هتى هقربكى ساعت آتها را زير هاكُذاثشته و از روى شان مى شكذرد.

سجس كمى در إنديشهه شد. سرتكان داد و گّفت:


 مردى كه بهاين نام خرائده شل دنتو بهدست گرفت و بهصدإي بلند شروع بهخخواندن
(ا... يهآدام تنون مهردار شُاه بثدرى بالريس، بابت حقوت و تجلديل سحكاكى مهرههاى فرسوده سـابت دوازده ليره طلايى هأريسى."












 لونى يازدهم بهسخن خرد در درآمد و كفتا:









 خود در ميان كذأريمه.

 لبان خود (أوليويهه) بهخوراندن صوريت ادامه داد:
 شاه سخن او را بريد و كُفت:

 عروسى زندانى را با جحربهدار رأه بيندازيد.



قثداربأى جهتت سر بريدن هحكومين.... شاء ستخن أو را بريد و كفت:



 "فالانلدرى)|. سُما هـم بيايُيُد. ديدنى أست.
 اششاره كرد تابِهدنبالثي ورند و از اطاق بيرون شد.











أوليويه شورعع بهخواندن بقيه گُزارش نهود.
 بهميلههاي آهن بهفرمان شُهاهانه جهت زندانى ققس فرسودهُ سابق تود و جهأر شـاهتير
 كاركرد.دأند.

$$
\begin{aligned}
& \text { در اين حالْ شأه مشتي بهديوأر زد و كّفت: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اوليييه به گزارش ختود ادامه داد. }
\end{aligned}
$$


 در اين حال شاء گفت:



FFq / / ينجره روشن بابتيل
شاه فريأد برآّورد:





$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ـخداوندگّار!! خلداوندگّارالا رخم كنيد! } \\
& \text { |مأكُوينده بيدا نبود. } \\
& \text { "الوني يازدهمم" گفت: }
\end{aligned}
$$

- سيصلده و هفده ليره و ينج سل سل و هفت دينه.



 كاركذاشته أست بردأخت شده است. ديواره تفس تاب نگّهدارى اين نردهها را نداشت
ناله و فيرياد زندانى دوباره بهكوش زسيد.
 شـاه گفت:


 صدأي مرد زندانى دوياره برخاست؟
 گُوين نوشته اسـت نه من!

شاه گُفت:



 رسمم كنيد اعليحضرتا. خلدا موض میدهده!

شاه از أوليويه پيرسيل.
ــجمrاً تجه مبلغى شدو
ـ سيصهد و شُصت ور هغت ليره و هشـت سل و س سه دينه. شُـاه نرياد برآورد: ـيا نتردام

 هى







سنگيثى مى كند بهمن بينوا
 نوشتيهايل. بايل مورت تسابـ را تصسحيح كنبد.

 نوميلدى فرياد برآورد:

ــاعليحضر أا! اعليحضرتا!



جشمّ آتاى ڤًان بالو
از قلمرد اسقڤفى وى
دور شـل
آتاى وردن نيز
آه در بساط ندارد.
و هستىاش أز دست رنته است.



بهنرهانده باستيل كرد وكفت:
-راستى توى تُس زندلدانى نداريد؟
فرمانذه هأج و ولاج شُده ثاسنخ داد:

زنذأتي كيست

- -جتابـ أسقف وردن
 مىيكرد. آنگاه خرد را بهمسادهلوحى زد و گُغت:


 گوشى كردنن.



 أَورد.

كيو ريـم ناظر صصحنه بود.
شاه آهسته سـخن Aى




ـ عجيب است! آتاي شاه سيسيل تامهمأى خود را همانثد شـاه فرانسه بـا لاكى زرد

 نوشته است؟ آنگاه نظرى بهنانمه افكند و گُنت ـبله، آلمـانى ها بسـيار نـيرومندند. ولى ضرب|لمثل تذيمي راكه میى
 جنين نيست؟
 تحريك شـده بود.
يكى از نامهها خـم بر ابروى لوئى يازي از دست نگهبانان ييكاردى شكايت ميكندا اوليويه فوراً بهآَقاى مارشالل رونو ينويسيد
 اذيت هى قابلى در آنجا ييدا نمىكيند آنها را بهباد كتكى ميكيرند و بهزور از آنها هاهي و شراب و




بنج

 روئو اين هطالبـبا با بنويسيل.


نهادو فرياد برآورد:


او تعادل نخود را سهغظ كر 2 و باخشونت كفت: ـ آقاى زأى جرا بیى خخبر وأزد شديلـ،

 نشينوند زير كوشش كُنت:


 به بهض أينكه تازه وأرد توضيح لازم بهصلد!ى بلتد گڭت:

 - ولى أَخر، أليشضرتا... - بلندتر صيحبت كنيد!

أتأى كواكتيه سـاكت و سحيران ماند. شاه دويأره اصرا!
 -

| F

ــ ـاهوا جحنين المـت.



 - مرده باد نائبالحكيرهـأ
 آقاى
 -

 شاه لبتخندى از رضمايت زد و كفتت: -هسى اينطور.'








- بلنهكاعليهحضرتا.
- 



شــاه بي اختيار كفت:






 امست. فردأ صبح أقلأم هى كنتمر.

رأ

 بهنزدا صبح موكول نفرمائيد. شاه بهجهر: او نگريست و وگفت:
 نكاه شُـاه چرمعنیى بود و جانى جهون و و جرا نمانـ.

 ـ أعليحضرتا، از كوجه كالاندر تاكوحيه هرمرى و در ميدان سن ـ مـيشل و الطـرافـ



رامهلار إين هنطقه امتا



> هنظطقه وسيـيع بود؟

 بودا

ناكهان از بجا شز رنت و گقفت:









 يكبأر ديگُ كلاه از سر برگرفت و بهمانند صيادى كه بهسگ شـكـارى خـود فـرمان

تمقيب ششكار هـى دهد كفت :


 استخن كه بهاينجقا رسيد شـاه خاموش ماند و لب گزيد گوئى إين جمالات بيى|ختيار از
 نافنذ خويش بدان نظاره كرد و كَفت:




 آرامشّ در شهر برقيار خواهد شد و هر كس دستگير شود برسر يجويهدار خواهد رفت. (اكو إكتيهه) كُفت:


 الاوليريهه) ثّو خنودت زودتر بدو و آنها را بهاينجا بياور.








ــ آيا برأى حمله و غارت دارالنجكيمه نميرنتيد؟

 شاه أز مود ولكُرد دِرسيد:


ــبله، ايت داسـنالّهُ من است، من باغبانمه. شـاه إشاره بهمرد دوم كرد و كّنت:

 شاء گُتْ: ـــافي است.
 _آقأى تريستان. اين مرد در اختيار شهمااست.
 بينوا را بهههمرإه بردند.
در اين حالل شاه بهزنداني, دوم كه غرق عرق بود نزديكـ شـلـ و كفت: _ـنامت

-

- فيلسوفمه، اعليمخضـرتاتا
 و شورشُ هودم حییست؟







 شاه جرغههأى از جوشانده سركتيد و كُّفت:
- خففه سُو! سرمان إبردى.
 ـــأعليحضرتأ، اين يكى را هم دار بزنيهو
 - جهي ماننى دارد؟ كرنكُوار كُنت: -براى من شخلى مانع دارد.

 نوهيدانه فرياد برآورد:




 جامه از تن رهگْدران درآورد. اما اشعهُ خورشيد بهاين كار قادر است. الهليحضرتا شهما آنتاب جهان تاييد. أى تأجهالر و نرهانرواى هن، من يار ولكُردان و يادزد ويا دغلى نيستم.





 لباسى كه برتنم أسـت ندارم. نه تنها از ثروت بـى بهرْام بلكه تاحلد زيادى بينوايـم. ولى


.

وكلاى دعاوى دانه



 بيى
 كوروس نسبت بهزأن هونروايال رياضى دان مرسهت داشـت, بهدار آويـختي مردان باسواد










$\qquad$





 -- بي, هحرف غريبى است!

ينتجره ررشن باستيل / fE1

سيس دو به(|تريستانه) كرد و گفت:
ــولش كتيد!


(لولوُّى يازدهـمه) پاستخ داد:

لِيرهاى سا

n,


 ضربات سربازان وا جحون فيلسوف كلبي باتسليم و دضا تحتمل نهود.

 بأنت كهه چيزيى



 "زاكى كواكتيه|" بهسخن درآمد و كفت:


است9
شـاه باسخ داد:


("ريمه| آهسته بهكوينول میگفت:





مىكرد. از ايندر زير لب زمز دهـ كرد:
 شاه بانترانى يرسيد:
iيزشُشك بهلاتينى كِفت: ـــتض و تنغس و ضربان تلب نامنظم است. ـعبج!

شاء فرياد برآورد:



كثيد و ناكّهان كَفت:
 بهبرادرزادهام واكذار فرمائيد:

شاه باسخ هاد:
ــتحصيلدازى دريار را بهبرادرزادهات مى سبارم. نقط سوزش مينهام را درمان كن.
ميزشكا بهسخن خود ادامه داد:

 نخواهيد فرمود. شاه گُنت:
_اوهوك! بزيّسك افزود:




 گُلهاى متختلفس برسر نهاده أست. ديذگّان وى حالئت عشت و دلدادكى دارد. اين تصوير زيباترين و دز عين حال مسعور:ترين زيبا رونئى است كه تاكنون قلم نقاشى بها آفريتش آن دست يأفته است.
"(الوئى يازدهمم)" فريد و كفتا:
ــأى دزُخيم! جهه هرگُونى مى كنى!

 _اعليحضرنا... سقف مسى تلمزده و آبَ طلا داده دو هزار ليره تمام مىشود. شـاه كُفت:
 "كواكتيهلا يرسيد:
 -بلها مردهشورت بيردا معالكجهأم كن.

_اعليحضرتا دوأى دافع ادرار شهما را نجات شخواهد داد. مرهم موم و روعن محظلوط


ما مستول سلامتى ذأت مبارك سوافيم بورد.



ــالعيحضرتأـا...
|(للونىى يازدهم|"، ريرسيد:
ـبالز جه خبر أست ؟
_آيا اعليحضر ـت همايونى اطلاع دارند كه آتاى السيمون رادنه، دركذشته است؟ - خوب99




كفت:
ــنـيدم














Fqه / ينجره روشن باستيل

عوض كرديم. در سال




خانه خرابِى و شرهزدكَى إست: بهأين هوضيع تو جه كنيل و خخاموش بانشيل!


شخود را بأز يافت و بههطرىى كه شاه نشـنود زير لب گُفت:


 ('צاند) انتخابس كردهام.
در اين جا شـاه روى بهمردان فلاماند كرد و كفت:
ــبله، آقايان! إين عرد سفير هن الست،





 (اوليويه دودم" هى اتهلمى او الوليويه بدكارها بود.



شاه بهسادكّى عجييب, كفت:


\% / F\% /


 اطاوّو غرغركنان خارج شدل تا اوامر او را به كار بندد.
 ووبرو شد: دستهها را بههم زد و گّنت:










 جـيُى تان را الز دست بدهيلـ.




نتو|فهن بود.

 را هى توإنند متّهرقي سازنذ.


مى داشت بهسـخن ادامهـ داد و گُثت :






 درون مردابیى نزديك حـمنزار بيدا شـلـ. شاهكُف:
 اتد|م ملت فرا نرسيله است.

 مرد كفُّدلدز بهتندىى كُغت:
-ميدانم

شـاه رو بهكيومريمكرد و كغنت:





 -زمان اقدام ملتتكى نرا مى بـدـد - يتتى فرا رسد صدلى زينى

 ـأعليحضرتا! كـوشي كـيدا در ايـن جـا


كشينار كنتلـ، زنگّها بهصدا درمىى آيل.



آنكاه بهتندى بهسوى مرد فلاندرى بركُشيت و كنتا:

مرد كفشـلوز پباسـخ داد:
 شاه هيرسيل:

كرينول صاسِخ داد:







Fgq / ينجره روشن باستيل




 بازار بهآنهامى پيوندند و كارها روبراه مى شود! تأروزى كه نحبا و اشرافـ در تلمرو خيود و بورئو|ها در شهرهاي كوجكى خيويش و دهقانان در سراسر كشتور مستقرند كار بـهايـن

منوال نحواهدل بود.
شاه برسيد:

نوت9


 - ولى در نرانتسه شورشها نقط عليه نانب!إلحكومه است!



 بستخن كُثود و كُفت:
 شاه بهتندى برگّشتـت و برسيلد:




/ FV.





تو را نيز خو!هلد زد!
سركّند هولناكى بود. لونُى يازدهمر تنها دو بار در سراسر عمر بـهصليب لاسـن -لوه
سركند يادكرده بود.

ــأعليحضرتا...
شاه بهتندى سهخن اورا بريلد و كفت:
ــبهزانو درافتا " تريستان مواظب الين مرد باشيد|




 "اتتردام)" را هـحاصره كردهانذ.


 دخترك جادوگّر در پناه كليسا و كليسا در پناه من الست.

|است|




FV / هنجره روشن باستيل


از أنها بكش! بكـش!







همهشان و! بكثي! بكشى!

_الطأعت Aى مُود اعليحضر تا! كهى تخاموشى مائد. سبس افنزود -بأجادوگر هجه بايد كرد؟
شاه از اين برشسش درإنليشه شـلا و گُفتا:

 وقتّى او را بهدسست آورند بر بر دار بفر بستنلد.



 انجأ ميد دهند.
تريستانٍ بهإآسخ كُفت:
 شـاه گوشم خود را خارانل و كفت:









 فرانسه استاد من نيز بههمين عنوان يكبالز از مقررأت كليسايى (اسنيل") سريبيجى نـمودا،


 دادهام ت تقديم نمود. بر-خرد صليب كشيد و كلاه برسر گذأشت وبهتريستان كفت:



هن امشُبب نخخواهم خرابيد. ريشُم وا بتراثـ.







FVF / /





مشعل زير سريوش




_ إستأد ششمائيذ|
هرد سياهيوشُ برنخاست و كِّت:





 , إمى دانى؟
 نختها برتن دارم؟ عجب مامجرايُى استـ.

PVA / مشعل نير سريوش




بهموقع برستمت.

ـكليد برجها هـرأهـم است.
-

- يشت دير در كوشكى اسست كه بهليب رودشخانه باز میشود. كليل ايـن در نـزد هـن
|ست.
هـم امروز باملمادات زورقى در آنجا آماده كيوهام.
كرنكوأر گفت:

مرد سياهيوش گفت:
ـأى بابإ عـجله كين
و هردو باكُّمهاى بلتد بهسوى شهر روأن شدند.


# $\eta$ <br> <br> ندأى يارى شاتويره 

 <br> <br> ندأى يارى شاتويره}

شايد خوائندهُكتاب هنوز وضع بحرانى خطرناكى راكه الكازيمودوره با آّن روبرو بود











 نهاده بودند. برزمين انداختي
سرإران واحدهاى ارتش عإدشاهم بودند و بـددستور وى بهحمله يرداخته بودند.






















تشتيع داده مى شـل.




## تثلي از مردكان برجانى كّإشتند.




 است زانو زند.
اما جحون تدم بددرون حقجره نهأد حجره ها خاللي يافت.

Ton

0
ثايوش كودكى

 بزك و سيس دخترك كولى از خرابـ يريدند.







 :أكابوسهایى آراميترى بهاسراغش فرستد


/ /

اششباح أز جانْبـ مردمان بهمحاصره افـتاده است. أنگـاه وحشتت و هــرأس او بـى آنكـه انزايش يابيل تغيير رنگّى داد.




 بود بغض زاه كلويش را فنرد و از خداىى مهربان مسيحيان و نتردأم مهمانيلدار خويشُ ملد
 دسترس أوست توسل مى جتويد.



بود خبر نداشُمت. تنهابا ششعور باطن و وسعت نكر خططر زا درك بحىكرد.
 بهدست داششت در آستانهُ در سحجره ديل. فرياد ضعيغى بركشيلد. صداى آشنانُى گُتْ:

- نتر سيل. Aنم.

ـكى
- بله من ييركُرنتُوارم.





 دخترك كولى آهسته پرسيل:


$$
\begin{aligned}
& \text { _ همراه تانذكيست9 }
\end{aligned}
$$


أَغوش كرفت و كفت:



 و شانه ارُ رإكرفت و و هعكم تكان داد.





2ـخترك كولي كفت:
ــراست مىكئئيد؟
 دهْتركى تتهيتهكنان گفت:

كـرئكوار يانسخ داد:






 مى











تابلوهأى رأمبراند جلوه هيكرد.

 جشت آنّ زورقى كنالر سطاحل بثهان بود.






 جهج إن هسبانيلن


 أنگاه در انديشه شد و اضضأنه كرد:





 آب جيزي شی شتيدهنميشد







 بزركي تهلديلد مىكرد.











 (إسالوين دوكنني, بهنام Adversus avaritiam را خورإنده بود.








شهريارى أفراط كار است. من أو را دوست نلدارم. أستاده شما حصطور؟



 دست و صا ديدم دلى نُشتاختم. مى دانيد كه بوده

 صيلأى شخين آههانئى , اشنيده بود.

 در جهت هخالف آب شُروع بهيأرد زدن كرد و بهاين ترتيب أتهأى جـزيره را دور زد و و بهس آريرت اوفوإنه روان شد.

FAS / إيوش كودك
!








 شحى؟ زندگى آدمى براى بزركان نيز خون ما تركيبي از نيك و بلد أست. هحه رنب هميشه






 مسْـهل زوشن شـل و از نور آن بر بالالى يرجهها و راهـروهـا اسـلحهة سـربازان درخشـيدن

ــدنترك كولى! بجادوگُ! مركى بر دختركى كولىى|

بهُوث رسيد:



















 ميان لبانش در نيامد.










FAY /



بر|ف,إشت و فرياد زد: بهدادم برسيلـ|






 -شمأكيستيد؟ شماكيسيديد؟ اما برد سياهوبئن بإمخ نهي داد.




ـ آها المى دانستم كه خود اوست!!

 كردو كفت:










 آتگأه بهسترت خود اد|مه داد:










 راهب نأكهان سخن خود رابريد و كَّت:







 سرانجام دختركـ كوني كَفت:



 آتش عشقت مى سوزم بله، شب










 سرنوشت شوتمى












میى










تكراز كرد:
ـبخاطر او.... بخاطر او...






 سوزإنتراز سعير آتشفينشانى إست؟ آيا جنين نيست؟ آدمى بهحالل مردى كه بوى نفرت






 ستخنى بيش, نمى خخواهمها


ــ شماآدم كئيد!

راهبب دختركـ را با وحشت نـكريست و كستأخانه به هحّنده افتاد.




 يكى لا ببذيرى!
 را سرخ خكرده بود. (اسمهرالدأ) در دستان وي دست و وبا میزدد. يكبار دختركى فرياد برآورد.
 رنگّى راكه هنوز بر سرت مانذه است مىكثم و بهصورت نجست ميكوبيبا



زيبأاست! الما تو زأهب نكبتى يير و زشت وبد تركيبى ا برو كـشـو!

راهب بهمانند محكوبى كه بآهن داغشُ كنتد فرياد كثيد. دندانها را با بهم فنـردو و
كُفت:
_د اين صورت بمير!




 راسسمرالداها بهتنديى بإسخ داد:

آنگاه راهبـ فرياد زد:
كردول!! كودول! اين همان كولى استا




 _ها


 نإيذيرى الو را كُرْته بود، انگُشتان استخواني
 زنجير و ولقهُ آهنى بود. ،ختركي نيروى خويشى رالز دست داد. بهديوار تكيه زد و ترس ازم مركّ بر ويى مستولى

با بارش كودكـ /





مى كُفت:

- هال ها! هال دارات هیزئند.


اوتيرسيل:




'ئيست.
تاگهان رإهبه فرياد برآورد و يرسيل:


 دزديدنل. و بردند و خوردنلـ. فهييدي بهمن چهه كردهأي؟ دخترك بهمانند برهأى باسخ داد:
ـ شـايد من آن موقع هنوز بهدنيا ثيامده بودم|


 دختر تُثنئم





بهدندان هيكشيدم. دلم خون الهستا
 فرياد زده أست ولى هن در اطاقِ نبودم: اتى هادران كولى، شـما كودكم را خروديد! حال

راههيه أين بگقت و خندلده را سر داد. كوتّى دندانهارا بههم مى فـشارد.






 , الهبه باسخ دادن
ـكودكم رابهمن بالزكردإنا
سـيدكم رإيهمئ بازكردان!
 ـكو دكّم دخترك بينوايكبار ديگُر از بأى درآملـ، و نكـاه بـى باكلمات شمورده تحتين كَّفت:
 \#\#



FqA / إيوش كودك





رفت.



دخترك كولى بهخ بود لمزيل و كفت:


بيرون أورد, كُودول زير لب كفت:


!



ماكرت تو رأ در بر خواهلد گرنت.
 خوإند و با شادمانى آسممانى فرياد برآورد:
-
دـْترك كولمى پاسْخ داد:
!
از بيان شسرح اين صهحنه هى




دستت را بهمن بدها دستت را بهمن بلها دختر ججوان دست خود را بهسوى روزنه برد. رأهيه خود را بر روى اين دست افكنلا و



"مى
 بهعقب زد و يـى آتكه ستخنى برلب آورد بهدو دست ميلهآهنى راكرفت و تكان تكان داد.

 باشلدت آن

 در كهتر از يكى دقيقه باز شلد. (إهبه دست در كمر دنتيرش اندا|خت و او رأ بـهدرون سحبره

كشانيل و زير لب צُنت:












Fqy /







مادمأم او باز يائته اسست. دخترم مرا بيوس!




!34-


 (اروـــمس" كـجاست

 آياكيمى باور مىيكيد سرانجام دختوكى توانست ستخنى بيكريد:

 بهه مـن
 رسيلد. مادرت بريُردنت آَريبخته اسـت... زن كولِ بيش كُوّى كرده بودا




كودكى مسيـيح هيكتيه.
 جلوهّنوايى هوسيقى داشت. أى خلم|! كودكم را بيلأكردم! اين ماجرا باور نكردنى نيست!

آنكأكاه دستت بههم زد و خنديل و خرياد برآورد:


 ,

- عادر! مادر! نجهأتم دهيلـ، آمدند! رنت أز رتسسار راهبـه هريل.





 هخترك باسِخ داد:



دهـيا






 نستواهـد داد.

 مداىى پايى اسبان دوباره بهكُوش رسيلـ.

 بر شيطان! فرأر كن




 كُت:









ميزد:


شالسمرالداه از شُنيدن اين نام و آن حلـا در نهانگاه خخود بهتب و تاب افتاد و بههود
جنييلد. لاكودولنال| كَنت:

هنوز اين ستخن تمام نشـده بود كه مردانى شـهشير بهدمـت و سوالر براسب دور تحبره
 كنل. مردان مسلح بسيازى در ميدان اعلد| ايستاده بودند، فرهانلده آنان از اسسب يباده شد.



را گُرفتهأى.


فرمانده كفت:

ــ ـحالْ او كجاست؟
يكى از سمربأزان كفت:


كرك




فرمانده اشحم كرد و كُفت:


نظرى بهميدلان انككند وكفت:

يإيوش كودي / 0.1

ــنام من دز اين جا انعكانس خاصي داردي

 (اتريستأند)، گفت:
ـلـعنت برشيطان، همه خاله زنيك عجيبي است! آه دختركي جادوكر كريخته است از T
(ركودولها بأ بى فمى گغتي:



 إز اين يرسئُ مادر بينوا مضطرب شُد. بالينحالل هضيرد ذهن خويش رالز دست نداد وكفت:

 -مئل اينكه زنيكه دست باجهـ ميى شودا





كُفت:

- راستت مى در ميان جمع همواره كسانى هستيند كه همه هيز





جادوكر دارد؟
تريستأن زيرلب غريد:
-هوم!
سرياز كه أز تمجيل تريستان بهذخرد مىباليد كّفت:
- جـاي شكستيُى ميلهها تأزه است.
 - ميله آهنحى از كیى شكستـه است؟
 سرباز كفت:
 تريستان كُفتي:
_شايل هم بـرمرم اسـت!
رير زن كه بهميلهها حسييلده بود فرياد زد:

 (اتريستان)، كّفت:
- جه قسمهاى شـديد و غليظ مى خثوزى.


در اين حالن سرباز ديقُري سر رسيد وكفت:


$$
\begin{aligned}
& \text { مادر بالهت رقت انگيزي كفت: }
\end{aligned}
$$





 |تريستانذ)| كُفت:
 دروغ میگُوئىا سرباز اولى كُفت:
 رأهـه كه قلم به تلم دفاع ميكرد كُنتا
 سرياز گّفت:
_مكُر زنها هـم شنا بلدند (اتريستانه) بر سر خـثّم آهد و كفت:



رابيان كنى. زود باش بهدنبالٌ ما بيا.
(ارامبهه) از خخدا مى خـواست. گغت:
 او با خود مى
"اتريستانه كفت:

نمى فهمب.





" ـ متخصوصأ أز آن دختركى كولى بيزامر.

 بهسمت اسسب خود رفت. در اين حال دندانها رابههم فشُرده و ميكُعت:
 به








 است در اين هالل صلدانّي بهگُششش رسيل:





A.A / مإيرش كودكـ






ـ ـو عوش با هم در تله إفتاده الهـت.
سرباز گفـت:

- من أز أول بد گّمان بودم،

تريستان بير ووى شُانهُ او زد و گفتا:
-





تُويستان رو بهوى كرد و كفت:

نزدبان شهراهـت أيـت
مرد


-

原
تّ






كـت
_حضرت آتا، كد|ميك از أين دو را بايد دالرزد؟
ــدنتركارا.

- بهتر، يير زن بد جنسرتر|بست.

گروهبان ساللخورده گفت:
-دیخترك, رقامي بينو!!
 درختت و با وـششت گفـت:
_ خانم...
رأهبه بأ صـدأى هولناكيى كّن:
-
-
_كـدإ يكى ؟
ـدـــترك.
رأشبه مسرتكان داد و فرياد برآورد:
ـــاينجاكسى نيست! |ينـجاكسى نيست!
دز دخيم كُنت:
 خندي زد و گفت:

آنُّاه ديوانهاوار فرياد بركثيلد:

- أينجاكسى نيست.

 رأهبه زهر خخندى زد و گفت:
 دزتخيم نالههاى مأدر را ديلد و جـرأت و جسأرت از دست داد.
 -


وبا حيرتت زدكى كلاه خخد ا! در دست مي جرخانيل: ــ حضرت آتاه از كجا وارد شويمج
-از دل
ـــاينجا در ندارد.
_أز لنجره.


_كُيادش كنـإكلنگ به همراهت نيست؟






تشذد كّفت:


خود ادامه داد:
 زن بينوا هُندهُ وسشـت بارى كيرد و گغتا:

- خجرا مانع اين كارم؟ براكي اينكه او دختر من است
 شاهبندر كّفت:
ــمن خود نيز از اين كار ناراحتمّم ولى بايد ارادادة شاه عملى شُود. راهبه خنده زنان فرياد برآورده:
 تريستان كفت: -ديوالر راسورانخكنيد.





 بههم فشـرد:












ها يانوش شودكى /

 كـجاست؟
 برآورد:
 أست؟ هی دانى هعنى كودك هيست


تريستان فرياد زد:
ـسنـك رإِائين بيندازيد.

 اهتد|د إهرمها بهسبوى زمين غلطيل.

 بينّورد.
باصلداى خستته و دورگّأى فرياد برآّورد:

- بهدادم برسيد كثتتند! كشتند!
(اتريستانّ) كه بيى إثتنا إيستاده بود فرمان داد: ــدخترك، را بـگيرند.
 را ترجيح هيدادنل.
شـاه بندر فُرياد برآورد.
ـالهانرى كوزنه شورع كن!
كسى تدم بهييشى نثهاد. تريستان دثــنام داد:


_عالى جناب مكرى اين زن است؟؟ ديگرى افزود:
-يالى جون شير دارد. تريستان كفت:
شـراه ورود تنكى نيست. سه نفر با هم وارد شويد كار را تمام كتيد. بهخدال، هركدامتانان
عقب بركرديد تطعه تطعه نان خواهم كرد 1
 بهسوى (سوراخ موشان) يـيشّ رفتند.





































 خود غلمبه كرد و كفت: ـــشاه هـثين ارإده فرموده استـ.
 -


 بههيجان آّورد با نوميلى غير ثابل بيانى فرياد بـرأورد:ـ مـادرم مـادرما دارنـد مـحى آيندا نگّارا

هادر ياسِخ داد: ــششت من نميكذارم!




 دخترشّ كره خورده بود و جداكردن آن دواز هم امكان نداشت بهدنبال وىى مادر 1 از حجره بيرون كثييل. ديدگّان مأدر نيز بسته بود.
 دور ناظر دالر زدن محكوم بودند. (اتريستانٌ) همواره از نزديكى شدن اشـخاص كـنجكاو بهمسحل اعدام جلوگيرى ثمىرد.

 سيأهـي مىزدند.
 طنابه رإيهدور كردن دختركى زيبا إنداخت. دختر بدبخت تماس طنابـ كتان را بـاگـردن


ككان سْورد و فرياد دلخراشي برآوردي:
_نها! نه| نمى خـو/اهم!


Air /





كُلأتـت تا شكار ستود را باللا برد.



 درآوردنلد. عادر خالموش بود. اورا با وسشيتُرى بهكنار زدند. در اين سـال بـرش بهشدت
 يينوا جان بسبرده بود.


## P

## la creatura Bella Biaco vestita

## sانته





 كولى يرداختند.








أ. موجبدد زيبا با جامهُ سبيد.












 سرگُرم نيايش نيست. بكذار راحت او را با بهم نزينيم.




 بهشدلت سر بهديوار كوفت و ومدهوشئ بر بر زمين انتاد.














 طغيان رشكى و نوميدى نيّز إو را بهمقارمت واداشاشت.










 بودها ترس و وحشئت بر أو سايه افكنده بود. در قلب او جز رئيس شمهاسان و دختر كولي كسيى و هيزيى نبود.
























 بهميلان اعدام أنتاد.






 بهيكبار بهآتشي كشيلد.







 را تشـنجائت موحشى فرإكرفت.






رأـى لعنتي! فريادى بركثشيد: أنماد.
 ناودأن وا بهدو دست گرفت و براى دومين بار فرياد برآلرد. و جهون سر بالآكـرد جـهره











 هرگّز اشكى نريختّه بود سيل سرشـكـ جارى سـانته بود.












 بهميدان اعدام ميانظريستا.






















 سكازيمودويا ناظر سقوط الر بود.




ATM / a

او باقيى نمانله بو2.
 .





$p^{3}$
عروسي فوبوس





 ورهم شكـسته است.





 نوشته|ند:


ATF / مرومى فوبوس




## عروسسى كازيدودو





$$
\begin{aligned}
& \text { زمان آنرا درون زيرزمين (امونغوكونانها قرار داددند. } \\
& \text { جنانكه اسوووالهل نوشته استر }
\end{aligned}
$$












هrريسي كازيمودو / 1
(امونفوكونذ) حتنين منظرهايى داشت.



 روشن هى ساخت و يا هنگامىكه وزش باد شبانگاهى زنجيرها و اسككلتها را بهحركت در






 جنايات هولناكى دنز شده بود.



 نيكان دفن كند.





آنها هـشم يوشيلده يود.
 ذر اين أسكلت معلوم شد كه ستون فقراتش منحرفـ، سرش در استخوان كتف فرو زفته


 زة جداكنتن خاكستر شل و فري ريستـ.

بايان



[^0]:    

[^1]:    1. Tybalde ad dados.
[^2]:    

