## جكى لندن

## مارتين ايدن

## مترجم: دحمدتقى فرامرزى




| Jack, London |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | دنياى نو، F9\% |
| ISBN: 978-964-172-003-4 | ¢ 498 |
|  |  |
|  | عنوان اصلى: |
|  |  |
|  |  |
| NIr/ar | pstord/ if |
|  | 1r^g |
| 11.ramm | كتابخانه ملى ايران |



ن
مارتين ايدن
جك لندن
تر جمه : محمد تقى فرامرزى
نمونه خوان: سحر اسماعيلى ، مريم طاهريان


نشـر دنياىنو: تهران، صندوق يستى:

همهٔ حقوق محغوظ است.

info@donyayenopub.ir ir
-•هع تومان


جكى لندن (1919ـ) ج199) بهقهرمانان خود شباهت داشت. يرشور بود و حادثهجو و سختكوش. دوران كودكى را با فقر و بـينوايـى و ولگگددى گذراند. و یس از آن كه كـودكى را يشت سـر گـذاشت بـا گروهى از جويندگان طلا بهكلونديكـ رفت. و در طى اين جست و جو سختى ها كشيد، و به طلا دست نيافت. اما آثارش او را مشهور كردند. و سیس بهالكل معتاد شد. و ماجراهاى مسى خوارگـى را در (امسيخانه
 بدقلة شهرت و افتخار رسيد، هميشه مضطرب بود و شب و روز بــا دلهره مىزيست. و مىترسيد كه نيروى خود را از دست بدهد. افكار عجيبى بدذهن او راه يافته بود. و سرانجام دردمند و نگران در چـهـل
سالگى جان سهرد.


## جكى لندن <br> ماجراجوى رمانتيكـ

جكى لندن، ماجراجوى رمانتيك، مدام در تلاش و تقلا بود. يكى دم آسودگى نداشت و سالْهاى بسيار را با باجراجيويى كذراندا
 مىنويسم، نه براى خودم؛؛

## فهرست

| فY. ......... . | 9...................... . فصل اول |
| :---: | :---: |
| فو̇ |  |
| ف90............ | وفّل سوم . . . . . . . . . . . . . . |
| وV9.... . . . . . | 40 . . . . . . . . . . . . . . . |
| ف9V. . . . . . . . | فضل 01 ¢نجمr . . . . . . . . . . . . |
| فص H . . . . . . . . . . . | 09................ . |
| r19.... . . . . . . . . . . | 99. . . . . . . . . . . . . . . |
| فصل سى و يكم . . . . . . . . . . . | فr ¢ . . . . . . . . . . . . . . . |
| فFl . . . . . . . . . . . | 9¢ . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فصل سى و سوم . . . . . . . . . . |  |
| فصل سى و حهارم |  |
| فو¢ . . . . . . . . . . | IYY.................. فصل دوازدهم |
| MVr . . . . . . . . . | فو \|r. . . . . . . . . . . . |
| ف^r . . . . . . . . . . | Ify ............. فصل جهاردهـ |
| فصя rar . . . . . . . . . . | 19. ................... |
| r99.............. ${ }^{\text {¢ }}$ | \|V| ............... . |
| ¢•^. . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 191........ . . . . . |
| فry . . . . . . . . . . . | 19V. . . . . . . . . . . . . . |
| ¢Y^.......... . . | و.9 . . . . . . . . . . . . . . |
| ¢0. . . . . . . . . . | و10.... . . . . . . |
| 49. . . . . . . . . . . | MYY . . . . . . . . . . |
| وV9.... . . . . . . | فصل بيست و سوم . . . . . . . . . |

اولى، كليد انداخخت، در را باز كرد و رفت تو، پشت سرش جوانانى سراسـيمه داخل شلـ و كالوش را ناشيانه برداشت. لباسى زمتخت بر تن داشـت كـه بـوى

 جيب كتش كه اولى از دستش گرفت. اين كار را آرام و طبيعى انجـام داد، و
 كار بايد كرد. نمىزاره دست از پا خطا كنم.") با تاب دادن شانههايش از پشت سر اولى مىرفت و پیاهايش بـى اختيـار از هم باز مى شدند، گويى كف صاف اتاقها مانند افت و خيزهاى دريا بـه بـالا و

 بخخورد يـا خـر دهريـزههـاى زينتـى را از روى سـربخارى پـايين بريـزد. درميـان
 فقط در ذهنش وجود داشتند پچند برابر مى كرد. در فاصلهُ يكك پيانوى دمدار و و ميز وسطى كه رويش انبوهى از كتاب كپه شله بود بـر ایى گـنـر شانه شش نفر جا بود، اما او اين فاصله را با ترس و لرز پيمود. بازوهایى سـنگیينش را

از دو پیلو آويخته بود. نمى دانست با بازوها و دستهايش چچه كنـد. امـا وقتى
 روى ميز بگیيرد، خودش را همچچون اسبى رميده، طورى عقب كشيد كه چجيزى



 ايستاد و چچهرهٔ آفتاب سو ختهاش را با دستمال خشكك كرده.
 ا"آرتور جون، يهخورده وايستا. براى چاكرت، اينهمه خيليه. يه فرصتى بده تـا
 مىینم خانو ادٔ تو هم آرزوى ديدن منو ندارن.") پپاسخى اطمينانبخش آمد كه: (ابسيار خـوب. لازم نيسـت از مـا بهراسـى.


 شد و از ميزبانش قدردانى كـرد. اسـتعداد عجيبـى بـراى همــرانـردى و فهميـدن داشت؛ و در پشت اين ظاهر هراسان، احساس همدلى با ديگــى

 ترس از نزديكك شدن به تله مى توان در جهرهشان ديـد. تيرامـونش را را آدمهـا و و


 نوميدانه خود-T گگاه بود، و نگاه خخندهدارى كه اولى دزدانه از بالاى نامـه بـه او


## جك لندن / 11

اما به روى خود نياورد، چون يكى از چیيزهايى كه آمو ختـه بـود انضـباط بـود.
 است، و در همـان حـال خـودش را دلـدارى داد كــه هر جـهـه باداباداد، حـالا كــهـ آملدهام بگذار تـا آخـرش بـروم. خطـوط چهـرهاش درشـتـتـر شـدند و برقى جنگاورانه در چشمهايش دويد. نگاهش به اطراف بیى قيدانهتر شده بود، شديداً مواظب بود، و تكك تك اشياى درون اين تـالار زيبـا نقـش خـود رادر مغـز او ثبت مى كردند. چششمهايش را تمام باز كرده بود؛ هيتج چجيزى از ميدان ديـــش

 زيبايى واكنش نشان مىداد، و اينجا علتى براى واكنش نشان دادن ون ونـي يك نقاشى رنگك روغنى، او را مجذوب كرده بود. مو جى سنگين غـرش كنان به صخرهاى بر آمده مى كوبيد؛ ابرهاى بـارانزاه پـايين آمـلـه و آسـمان را

 همانسان در زير آسمان آفتابى بهيشى مىرفت. اينجا زيبايى حضور داشت، و او را چارهاى جز مجذنوب شدن نبود. كج و كوله راه رفتنش را از ياد برد و بـه

 بدرنگك بود جهيد، سپس آرام آرام عقب رفت. بلافاصله تمام زيبايى نخشستين
 حيله گرى"، اما درميان انبوه تأثير اتى كه بر وجو دش وارد میى شد فرصتى يافـت
 نقاشى نمىدانست. جشمش با عكس هاى رنگیى و چاپپهای سنگیى كـه از دور يا نزديكك بهخوبى و آشكار ديده مىشـدند، آشـنا بـود. البتـه تابلوهـاى رنـگك



سرى چر خاند و به دوسـتش كـه سـر گرم نامـه خوانـدن بـود نگـاه كـرده،




 دستهايش كتابها را نوازش كرد و ناگهان، كتابى را كه سـابقاً خوانــده بـود شناخت. بقئ كتابها و نويسند گان برايش بيگانه بودند. دستش را را دراز كاز كرد و و كتابى از سوينبرن برداشت و سر گرم خواندن شد، طورى كه گو گويى يادش رفت رفته بـود كجاسـت، صـورتش از شـادى شـكفت. دوبـار انگشتـتش را لاى كتـتـاب گذاشت و آن را بست تا نـام نويسـنده را بينــد. سـوينبرن! ايـن اســم را بـه يـاد
 ديده بود. اما سوينبرن كه بود؟ آيا مانند بسيارى از شاعران، صــد و انـدى سـال پيش مرده بود يا آنكه هنوز زنده بود و همـجنان قلمفرسـايى مسى كـرد؟ صـفـحه

 سو ينبرن را پيدا كند. متن كتاب را گشود و غرق خواندن شد. متو جه نشــد كــه بانوى جوانى وارد اتاق شده است. اولين حرفى كه شنيد صداى آرتور بود كــه مى گفت: (روت، ايشان آقاى ايدن هستند.)
انگگشتش رالاى كتـاب گذاشـت و كتـاب را بسـت و بــيش از آنكـه رو
 - او را به لرزه انداخت. در زير اندام عضلانىاش به انبوهى از حساسـيتهـــاى




همان حال، نيروى تخيلش با شدت هر چه تمامتر، موارد تشابه و اختـلاف ميـان
 (امار تين ايلن)" يا فقط (امارتين)" ناميله شده بود، با شنيدن (آقـاى ايـــن)" برخــود
 در شرف وقوع است. ذهنش در آن لحظه بهاتاق تاريكك بزر گیى تبـديل شـــده

 و بيمارستانهاى تبداران و خيابانهاى كثيف صف كثــيـده بودنـد، و رشـتهاى
 موقعيتهاى مختلف بود.
در همان لحظه چֶر خيد و دختـر راديـلـ. بـه محصض ديـدن دختـر، حالــت
 به رنگک آبى آسمانى و خرمنى از گيسـوى زرتـار داشـت. نمـى دانســت دختـر
 شگفتانگگيز است. او را به گل هزارجشـم زردرنگیى كـه بـر سـاقهاى باريـكـ روييده باشد تشبيه كرد. نه، او روح بـود، فرشـته بـود، الاهـه بـوده، ايـن زيبـايى
 در ميان طبقات بالاى جامعه فراوانند. شايد كسانى چجون سوينبرن او را بسى در شعر و آواز ستوده باشند. شايد وقتى او آن دختـر، يعنـى ايزولـتـ را در كتـابى كه روى ميز است تصوير مى كـرد، كسـى بـهزيبـايى ايـن دختـر رادر ذهــنـ مجسم كرده بود. تمام اين منظرههـا و احسـاسهـا و و انديشـهـهـا در يـكـك آن از

 او خيره شده بود مردانه با او دست داد. زنانى كه مارتين در سـالهــاى عمـرش شناخته بود مانند او دست نمىدادند. تا آنجا كـه يـادش مـى آمــد بيشـتر آنهــا اصلاً دست نمىدادند. سيلى از تداعىها و تصاويرى از راههاى گوناگون آشنا

شدنش با زنها، بهذهنش هجوم آوردند و چيزى نمانده بود او را در خود غرق

 طرف، زنانى كه مىشناخت، در دو صف ظاهر شـدند. در يـك لحظــه ابــىى،

 وراندازشان كرد، درحالى كه او معيار سنجش و ارزيابى بود. جهرهههاى نحيـف

 سيگارى مكزيكوى قديم هم بودند. دور تـا دور ايـنـهـا را زنذهـاى عروسـكـك
 آسيايى كه مهر فساد بر پيشانى شان خورده بود؛ زنهـاى درشـت پيكـر جزايـر درياى جنوب با تاجى از گل بر سر و پوستى قهوْاى رنگک، گرفته بودند. همـهُ اين ها در سايئ گروه كابوس گونهاى زشت و و وحشت آور - مخلوقـات شـلخته

 پو شش غول آساى زنانه، ملوانان و آشغالها و پسماندهها و لجنهـاى مـرداب انسانى را شكار مى كنند.
دختر گفت: النمىفرماييد آقاى ايدن؟ از اون وقتى كه آرتور تعريف شما را كرده منتظر ديدنتان بودم. چهَ شجاعتى داشتيد شما كه...")

 دهد. درحالى كه دستش را تانكان مىداد دختر متوجـه شــــ كـه دسـت او پــر از خراشيدگى هاى تازهاى أست كه رو به بهبودى دارند، و با نگاه ديگـرى بـه آن يكى دستش كه شل آويخته بود ديد كه آنهم وضعى همانند ايـن يكـى دارد. سپّ، با نگاهى تند و عيـبج جويانـه، متوجـه زخمـى بـر گُونـه مـارتين و زخــم

ديگرى كه اندكى از آن از زير موهاى پيشانىاش بيرون آمله بود شد، و زخم





 بر آمد گى عضلات دو سر بازوهايش را نشان مىداد، خيره شدند.
 نكرده است، مى كوشيد با نشستن بر روى يكى از صندلى هـا، دسـتور دختـر را






 مىرفت، و مارتين با نگاهى آرزومندانه خروجش را را دنبـال مـى كــرد د. احسـاس


 آفرين، مقدمات دوستى را فراهم آورند.






با آنكه حـرفش را بـى هـيج ملاحتى زده بـود، در چشــمـهـايش منظرؤ


 مكز يكى شعلهور مى شدل، درخشش










 دختر با صدايى ضعيف و دور گفت: (اوه!!) و مار تين متوجه تغيير نا گهانى جهرة حساس او شد.





 شايد هم چيزى دربارئ اين جور چيزها نما نمىدانستند.

مختصر درنگیى در صحبتى كه مى كوشيدند آغاز كنند پيش آمــنـ


 صحبت مطلوب او را به ميان آورد.









 " (") مارتين با همان اشتباهى كه در تلفظ داشت تكرار كرد: (اسو اينبرن. شاعره.) دختر تلفظ او را اصلاح كرد و گفت: (اسوينبرن.)
 خودشه. چند سال پيش مرده؟؟"
 مردن او را نشنيدهام. كجا با او آشنا شديد؟ّه

 شما از شعراش خوشتون مياد؟؟
 تیشنهاد كرده بود، شروع به حرف زدن كرد كرد. مارتين آرامتر شد و خودش را راز



























جك
طورى بود كه به او هشدار مىداد مبادا خودش را به خطر بيندازد يا در دامها مانها

 مىداشتند كه از ديوار طبقه و مقام بپـرد و ايـن سـالكك را كـه از جهـان ديگا آمده است، يعنى اين جوان زمخت را با آن دستها





 مارتين بىدرنگگ گفت: اششما مى گفتيـد كــه ايـن آقـاى سـو ينبر ن نتـونسا





 كفش حصيرى را به عبادت فرا مى خواند، گوش مى داد.




 به همان اندازه جهان را فقير تر نكرد.)

مار تين شُتابان گفت: إبه گمونم اون يه ذرهاى كـه خونــدم خيلـى قشـنـگ
 كتابهاى ديگش رو مى شه."
دختر گفت: ا(در كتابى كه مى خوانديد اشعار بسيارى هست كه مـى مشـود



 كرد، اما به گمونم زياد از شعر سر در نمى آرم، خانوم.



 در شبى تاريكك بر عرشهُ يكك كشتى ناآشنا نشسته است و و در ميـان طنـا




 بر جسته مىنمود.
دختر ادامه داد: (اما لانگغلو - ".


 خوندمش. مزمور حيات؛ متعال، ... به گمونم از اين بيشتر نـخوندم.")

جr
دختر سرش را جنباند و خنديد، و او احساس كرد خنده́ وختى تا اندازهاى
 اين جورى تظاهر كند. اين لانگغلو حتماً كتابهاى شعر بى شمار نوش شته است.

 تو رديف خودم.")
 مىزدند و خطوط جهرهاش درشت تر شده بودند. به نظر دختر اين طور مى آمل
 خشونتآميز شده بود. در همان حال، مـوجى از مردانگیى شـر يد از از و وجـود ساطع مى شد و به او إصابت مى كرد. دختر با خندهاى بر لب، گفت: (ابه گمـانم شـما مـى توانيمر آن را ها ... تـوى
رديف خود تان بياوريد. شما خيلى نيرومنديد."



 نظرش اينطور میرسيد كه اگر مى توانست هر دو دسـتش را روه آن گـ گـردن






 قدرت نياز داشتند. اما با قدرت آشنايى نداشت. فقط مى دانسـ و هو در گذشتـه

هيج مردى به اندازهٔ اين يكى، كه لحظه به لحظه با آن اشتتباهات دسـتورىاش او را متحير مى كرد، نتو انسته بود بر او تأثير بگذارد.






 "مىزنيد چهه طورى ياد گرفتيد؟"

 ((بله، اما منظورم دبير ستان، درس استاد و دانشگاه بود.1)

 از او فاصله گرفته است.
 "مى خوانم." مار تين نمىدانست منظـور از دورههـاى زبـان انگگليسـى چجيسـت، امـا ايسن بىاطالاعى رادر ذهنش ثبت كرد و گذشت.




 شر افتمندانه قبول مى شدم.")

## جك لندن /


 زنى وارد اتاق مى شود. دختر را ديد كه از صـندلـلى بر خاسـت و تنــلـ بـه طـرف
 كمر يكديگر انداخته بودند به سمت او پيش آمدند. تازه وارد زنى بلند قامت، بلوند، ظريف خوش حالت و زيبا بود. لباسش همان بود كـه مـارتين در پنــين خانهاى انتظارش را داشت: جشمههايش به ديدن خطوط زيبـاى لبـاس روى او،
 سپس به ياد آورد كه خانمهاى بلند قامت و خوش لباس مشابهى راديده است است كه به تئاترهاى لندن مى رفتند و او به تماشاى شان مى ايستاده است، و پلـيسهـا
 يو كوهاما جهيد، كه در آنجا نيز خانمهانى بلند قامـا آنگاه شهر و بندر گاه يو كوهاما با هز اران عكس،

 پس بهز حمت زياد، همـان جـا كـهـ بـود روى دو پـا برخاسـت، شـلوارش زانـو انداخته بود، دستهايش به طرز خندهآورى آويزان بودند و صـورتش ســخت براى عذاب نزديكك شونده درهم كشيده شده بود.

وارد شــدن بـه اتـاق غـناخورى، بـرايش كابوسـى وحشـتناكك بـود. در ميـان
 اما سر انجام توانست خودش را حر كت دهد و در كنارش بنشـيـند. طـرز پـيـــه شدن كاردها و چنگاللهـا او را بـه وحشـت انـداخت. از آنهـا بـرق خطر هــاى ناشناخته بر مى جهيد، و او محو تماشاى آنها شد تا Tنكه برقشـان در نظـرش بـه زمينهاى تبديل شد كه در آن رديفى از عكسهاى اتاق ملوانها ظـاهر شــدند؛

در اينجا خودش و همكارانش را مىديد كه نشسته بودند و گوشت نمككسـود





 صدايى از دهانش در آيد.
دور تا دور ميز را از نظر گَنراند. روبهرويش آر تور و بر برادر آرتـور يعنى

 خانواده چهه خوب همديگر را دوست دارنـ سلام و عليك و دوتايى راه رفتن شان درحالى كه دست در دست هـم داشــتـند،



 تأثير قرار گرفت و قلبش از لطافت آميخته با شور و شوق، آب شد. او سراس اسـر زندگیاش گرسنهٔ عشق بوده است. طبيعتش در آرزوى عشـق بـوده، و در ايـن راه سخت و آبديلده شده بود. او نمىدانسته است كه بـهعشـق نيـاز دارد. اينجـا
 ظريف، عالى و با شكوه است.
خوشحال بود كه آقاى مورس در آنجا حضور نداشت. آشنا شدن با خود







 هر كار تازه را ياد بغيرد، انبوهى از تأثيراتى را كه بر وجودش وانی وارد مى شدند و
 داشته باشد - اشتياقى كه همچچون بى قـرارى سـنگیِن و درد آورى او را پريشـان

 سر گرم كند. همچچنين، وقتى نگگاه پنهـانش را بـه سـوى نـور رمن در روبـهرو يـا هر كدام از آنها مى گرد انـيـد تا مطمئن شود كه در هرمورد معين با بايـد از كـدام كارد يا چنگال استفاده كند، حالتههاى سيماى آن شخص را در ذهـنش ثبـت
 بهزيشبينى هايىى دست بزنل - البته با نسبت دادنش به دختر. سـتس هـجبـور بـود








 ديگر خودش هم در كنار افراد والامقامى كه از آنها استفاده مى كنـــد، آنهـا را مىبيند - و حتى انگگتههـايش را در آنهـا مـىشـويلد. امـا مهمتـر از همـهـ،

مسألهای كه هميشه بهصورت اولين فكر در ذهـنش مطـرح بـود، ايـن بـود كـه

 مى كرد كه اگر چنين كند شكست خوأهد خورد و طبيعتش مناسـب ايـنجـور كارها نيست و با اين كار درواقع خودش را دست انداخته است. در نيمهٔ نخست غـنا خـوردن، او كـه مـى كوشـيد تصـميمى دربـارهٔ طـرز
 سخنان ديروز آرتور را نشان مىدهـــ؛ جــون ايـن بـرادر دختـر بـه خـانوادهاش



 آرتور از يكك دردسر ناخوشايند شده بـود. بـسس همـچنـان كـه غـرق در افكـار آشغتهٔ خود و در همان حال مجذذوب دور و برش شده بـود، پشــت ميـز نشسـته بود. نخستين بار در عمرش فهميد كه غذا خوردن، پيزى بـيش از يـكك عمـل غريزى است. نمىدانست چهه خورده است. فقط مى خـورد. در پشــت ایـن ميـز
 زيبايى داشت، جشز گرفته بود. اين نيز كارى معنوى بود. ذهنش تكان خور خرد



 مى شـدند، از شـادى بـر خـود مـى لرزيـد. دلـدادگى، زيبـايـى، و قـدرت والاى كتـابهـا، درسـت از آب در مـى آمدنـد. مـارتين در چنــان حالـت كميـاب و شادى آورى بود كه هر مردى در آن رؤ ياها يش را مى بيند كــهـ از شــا عالم خيال به بيرون مى خر امند و به واقعيت مى ييوندند.

هر گز اينجنين در اوج زندگى نبوده است؛ خودش را همٌجنان در حاشيه نگگه مىداشت؛ گوش مىداد، مشاهده مى كرد، لذت مى برد و و بـا صــدايـى آرام پاسخ مىدداد (ابله خانوم، خير خانم") و به مادر دختر مى گفــت (بلـه مـادام، خيـر مادام). به نيرويى كه از تربيت دريـايىاش سر جشـمه مـى گرفـت و او را وامىى
 كار شايستهاش نيست بلكه اعترافى به فروترى او است و اگر مى خواست دختر
 اجازهاى به او نمىداد. ناگهان از درون فرياد بر آورد: ا"خدا مىدونه كه من هـم

 مادرش او را آقاى ايلدن"صدا كردند، غرور پرخاشـغرانهاش را از يـاد بـرد و تمام وجو دش لبريز از شادى گرم و سوزان شد. او همين طور كه بود، شـانه بـه

 صفخات چاپٍ شدهٔ كتابهاى صحافى شده به دنبال ماجرا مى گشت

 مى آورد. او برهاى آرام نبود، و بازى كردن نقش زيردست نيز بـا سـلطهجـويى
 در آن هنگام، حرف زدنش درست مانند گام برداشـتنش بــه سـوى ميـز، پـر از تكـانهـا و مكــثهـايى مـىشـد كـه از كورمـالى كـردن در گـنجينـهُ واز گـان چندزبانى، بححث كردن دربارهٔ وازههايى كه مى دانست مناسـبند امـا مـى ترسـيد


 تبديل مى كند و نمى گذارد آنچهه را در درون دارد به زبان آورد، رنج میىبـرد.











همين طورى از دهنم ثريد. هجىاش پ./. و است.")
 شده بود متوجه خود كرد و انگار كه در درحال تفسير خبرى بار باشدل كا كفت:

 مى كرديم تا بارها رو جمع كنيم - بارهاى مخلوطو، اكه معنى شو بفهميلد. براى همينه كه يو ستم ساييله شدهـ شار








جك

از آنچچه گفت زياد خوشنود نبود. وجودش سرشار از تنفر به خودش شده بود. مهار زبـانش را شـل كـرده بـود و از چیيزهـايى حـرف مـىزد كـهـ جنــدان خوشايند نبودند. دختر كه متو جه شكست مارتين شده بـود، هر چخــد دلـيلش را نمىدانست با حاضر جوابى گفت: ॥آن طور كه شما به آرتور كمكك كرديد -



 واسهٔ هر غريبهاى بكنه. اون لاتا دنبال شر مى گُشتن، آر تور يه ذرهم مز مزا احمشون
 چجندتاشونو زدم. همينجا بود كه يه خورده از پوست دسـتام رفـت، پنـــد تـا از دندوناى اون لاتا را هم با خودش برد. محال بود اين كارو نكنم. وقتى بيينم ...")

 آرتور برای بيستمين بـار داسـتان زد و خـوردش بـا لاتهـاتـاى مسـت در قـايق





 همانندى با آنها بكند. تظاهر دروغين به شكست مى انجامد، و تازه طبيعت او به


 كار را گرفته بود. اما در اين فاصله حرف مىزد؛ و حرفش مـىبايسـت حـرف

دلش باشد، البتـه بايـد كمـى تخفيـف دهــد تـا بـراى آنهـا قابـل فهـم باشـد و
 آشنايى با جيزى شود كه برايش ناآشنا است. در اجراى همـين تصسميم، وقتى
 بردند مار تين پر سيد:
(اتريگك يعنى چه؟؟)

نـو رمن گفــت: ااخلاصــٔ كلمــهٔ تريخونـومترى/Trigonometry. مثلثـات/ و شكل عانى متس [maths/ است."

 رياضيات است.)

 دروننگرى او باعث مى شد كه تمام مغاهيم مجرد شكل مشخص و مجسمى به خود بگيرند. در كيمياى مغزش، مثلثات و رياضيات و كل رشتهاى كه ايـن دو

 داشتند يا نورهاى خيره كننده از ميانشان به چشم مى خـور رد. در دور دسـتـهـا
 بود، اما مىدانست كه در پس اين دود ارغوانى، طلسم نا آشنا يعنى دام عشـق را گذاشتهاند. اين برايش همجٌون شراب بود. اينجا ماجرا بود، كارى براى سـر

 بيرون مىتراويد.
آرتور كه تمام مدت غروب مى كوشيد انسان وحشى خـودش را از آنجـا


جك لندن / اس

تصميمش را به ياد آورد. نخستين بار، بهخود آمل -- اول آگگاهانـه و عمــاً، امـا



 ديده بود باز گويد. درياى بـى آرام و مـردان و كشـتى هـايـى را كــهـ روى دريـا بودنل در برابر شان زنله كرد. قدرت درونبينى خودش را به آنان انتقـال داد تـا


 تزريق مى كرد كـه مخاطبـانش همـراه او در دريـاى توفنـده فصـاحـاح، شـور و و

 سايه به سائه خشونت پيش میرفت و ترازدىى را با بذله گويى و تفسيرهايى كــهـ از بيتج و خمههاى اذهان ملوان مى كرد تخفيف مى داد. در لحظاتى كه مارتين صححبت مى كرد، دختر با جِشمانى از حدقه بر آمده
 روزه سردش بوده است. دلش مى خواست خودش را با به سوى اين مرد سـوزان و ملتهب كه همحچون كـوه آتشفشـان بـود و قــدرت و تنو منــدى و سـلامت از
 جلو خودش راگرفت. آنگاه يكَ نيـروى منفى بـرإى عقـب كشـــيدن از او در وجودش پلـيل آمل. دستهاى زخمىى مارتين كه بر اثر كار سياه شله بودنــلـ و تمام كثافت زنل گی را بهخ خورد گوشـت او داده بودنــن، خـط سـرخیى كـه يقـه بير اهن آهارى بر گردنش انداخته بود و آن عضلات بر آمدهاش، دختر را مىراندنل. درشتزبانى مارتين دختر را به وحشت انداخته بود. هـر درشـتى در گفتارش توهينى به گوش دختر و هر جلوه́ زمخت زند گیاش توهينى بـه روح

او بود. اما باز او را به سوى خود مـى كشـيد، بـه طـورى كـه دختـر گمــان كـرد



 بازى مى گرفتى و در هم برهمش مى كردى، با بـى قيـدى سـیرى میى كـردى و




 ديد كه مجذوب مار تين شدهاند؛ و اگر متو جه وحشت چشمان مادرش و ا البتـه وحشت شيفتهوار، كه باز وحشت بود - نشده بود، مأيوس مىشد. ايـن مـردى كه از تاريكى بيرون آمله بود، شيطان بود. مادرش شيطان را ديده بود و حق با مادرش بود. همـحنان كه در .همئ موارد به قضاوت مادرش اطمينـان كر ده بـود إينبار نيز به قضاوت او اطلمينان كرد. آتشى كه از وجود مار تين بر مى بی دو است ديگر آن گرمى سابق را نداشت و ترسى كه در وجود دختر پـد اطيد آمله بـود از شدت افتاد.
بعداً وقتى دختر پشت پیانو نشست و با خشونت بـر الى او نواخـتـ، بغهمـى





 او چنان تر كيب بغرنجى از حساسيتها بود كه مى توانست تمـا

جكك لندن / شח

تماشاى اين شكاف بگذر اند، بهويزه اگر موسيقى هم نو اخته مىشلـ. شلديداً بـه مو سيقى حساسيت داشت، مو سيقى همـحون مشروبى قـوى جسـارتهـاى او را زنلهه مى كرد، دارويى بود كه نيروى تخخيل او را اسير خود مسى كـرد و در ميـان
 در زيبايی مى كرد، حالتنهاى عاشقانه را بر مىانگیخت و به اندامش بال پرواز
 تالارهاى رقصى به دالامب دولومب در مى آمل و نواهايى كه از سازهاى بـادى شنيده بود فرق داشت. اما به اشاراتى از اين گونه موسيقى در كتابها بر خورده بود و كار د ختر را پذ يرفت، و در آغاز، با شكيبايیى منتظر ضـربههـاى مسوزون ريتم بر جسته و ساده بود اما آشفته شل چون اين خر بـهـا بـهقــلـر كـافى ادامـه نيافتند. اما بهمحض آنكه ريتم ضر بسها را در مىيافت و تخیلش را در پرواز بـا آنها هماهنگگ مى كرد، بلافاصله در انبـوه آشـفتهاى از صــاهاهايى كـه معنــايى برايش نداشتند محو مى شلد، و اين، تخخيلش را كه همـحٌون وزنهاى خنتى بود، دوباره به زمين باز گُشت مى داد.
يككبار به ذهنش خطور كرد كه شايل عمــلـى در ايـن بر گششـتهــا باشــل. مار تين متو جه روح پر تضاد دختر شلـو كو شيل ضربى را كه أو با دسـتـهـايش در كليله اليـجاد مى كرد پيشبينى كند. امـا بالافاصـله ايـن فكـر را بـى ارزش و غير ممكن دانست و كنار گذاشـت و بـا رانحتى بيشــترى تسـليم مو سـيقى شـلـ. حالت شاد سابق، دوباره در او زنله مـى شلد. پاهـايش دییـر خشـكـ و سـفت نبودنل و پشمش از بیروحیى به در آمل. در پیش و پس چچشمههايش افتخـارى بزرگك مىدرخشید، آنگاه منظره جلو چششمهايش محو شلـ و مـار تين از آنجـا گذشت و در دنيايیى كه برايش بسـيار عزيـز بـود بـه سـير و نوسـان در آمـل. در
 بودنـلـ. بـه بنـــر گاههـاى نآشـناى سـرزمينههـاى آفتـاب سـوزان بـا نهـاد و در بازارهاى متعلق به مردمان بربر كه تا آن زمان كسى نديلـه بـود، قــــــ زد. بـوى


خفه كنار دريا به مشامش رسيده بود، يا بر خلاف مسير بادهاى غـرب وزان در
 مر جانى درياى فيروزهفام پشت سرش كم كم در آب فـرو مـى رفتــد و جزا ايـر


 مى آمد؛ آنى ديغر از پس گرماى سوزان به گورستان سفيدپيوش درئ مـر گك در شرق كاليفرنيا و جنوب نوادا خيره مىشد، يا در اقيانوس منجمــدى كـه جزايـر
 داشتند پارو مىزد. در يكك ساحل مر جانى كه تا نزديكىهایى امواج آرام هم نار گیل روييده بود دراز كشيد. تنئ يكك كشتى قديمى با شعلهاى آبىرنگك
 (او كولل" و غرش طبل هـاى بوميـان هـاوايى آواز سـر داده بودنــــ، در برتـوش "ههو لا") مى رقصيدند. شبى به ياد ماندنى از شبهاى منطقة استوا بـود. در عقـب
 بالاى سرش، هلال كمرنگگَ ماه جلوه مى كرد و صورت فلكى صـى صـليب جنـوبى در پايين دست آسمان فروزان بود. مارتين مانند يكك چنگگ بود؛ تمام زندگىاش، آنسان كه شـناخته بـود و

 مىسـاخت. او فقـط احسـاس نمـى كـرد. احسـاس در شـكل و رنـگك و نـور و هر آنجٍه تخيلش بدأن دست مى يافـت، جلـوه گـر مـىشـد و بــطـرزى متعـال و
 همجِنان نوسان كنان با ما جراهـاى بـزر گك و كارهـاى شـريفش، در ايـن دنيـاى
 گردن او بود و او را درميان فضاى خالى ذهنش پرواز كنان باخود مى برد.

جك لندن / هr

و دختر، كه سرش را از روى شـانه بر گردانــده بـود و بـه او مـىنگريسـت

 جهش زندگى و سايههاى غول آساى روح را مىديدند. دختر يكه خـورد. آدم






 وقتى مارتين خواست از جا برخيزد و برود، كتاب سوينبرن و كتاب ديگرى از


 دختر او را همـچون پسر كیى جلوهگر ساختى، و مـو جیى از دلسـوزیى مادرانـه از درونش جوشيد و بالا آمد. ديگر آن مرد بىدست و پیا يا روح زندانى، يا حتى مردى را كه با تمام مردانگگیاش به او خيره شده و شاد و وحشتز ودهاش كرد كرده

 يوستش مى كشيدند. هنگام رفتن مى گَتٍ: (اباشكوهترين لحظات زندگىام بود. مـىدونـى، مـن بـه چهيزهـاى... آشـنا نيستم...) نوميدانه به اطر|فش نگاه كرد: (ابه آدمها و خونههاى اين جــورى آشـنـا نيستم. همش برام تاز گیى داره، همينش قشنگگ."
در حالى كه مارتين به برادرهاى دختر شب بهخير مى گفت، دختر گفـتص:


خارج شد و رفت.

# آر تور پرسيد: ॥خوب، چچه نظرى دربارهاشدارى؟؟" 

 هو ایى سالم بود. چند سال دارد؟؟
 نمى كردم به اين جوونى باشه." و دختر در حالى كه برادرانش را با بوسيد و شب


مارتين ايدن همحِّنان كه از پلهها پايين مىرفت دستش رفت توى جيب كـتش و با يكك كاغذ سيگار ناز كك و اندكى تو تـون بيـرون آمـلـ؛ كاغـن و تو تـون را را پيدجید و سيگارى آماده كرد. اولين پك دود را به درون ريهاش فـرو فر فستاد و



 قيدوبندى، راهش را ادامه داد. فقط خوب متو جه بود كه باران مىبارد. شـور و حال ديگرى داشت، غرق در رؤيا شده بود و منظرههاى پجند لحظهُ پـيش را را از نو زنده مى كرد.

 انتظارش اين بود كه چنين زنى را در آيندهاى بسيار دور ملاقـات كنـد. پششـت ميز در كنارش نشسته بود. دستش را در دست خودش احساس كـرده بـود، در
 زيبايى چششمهايى كه از پس اين منظره مىدرخششيدنلد، و نه بـه زيبـايـيى پوسـتى كه شكل و بيان به آن مى بخشيد. مارتين بوست او را فقط پوست نمى پنداشت،

## rv / جك لندن

چون چنین پوستى برايش تـاز گی داشـت، و ايـن تنهـا تفـاوت در تصـورش از زنانى بود كه پيشتر با آنها آشنا شده بود. يوستش، چپيز ديگرى بود. بدن او را
 شود. بدن او چيزى بيش از قالبى براى روح بـود. ايـن بــدن، سر چشــمهٔ روح و

 وازهاى، عبارتى يا اشارهاى درباره جوهر الهى به گوش

 وراى اين جهان وجود ندار د؛ هر چه هست همين جا و در همين لحظه اسـت؛ از از












 مـارتين حتـى شايسـتگى آب آوردن بـرأى او را نداشــت - خـودش ايـن را مىدانست. آنتچه به وى امكان داد تا إو را ببيند و آن شـب در كنـارش باشــد و با او صحبت كند معجزه اقبال و حادثهاى شگفتآور بـود. تصـادفى بـود. ايـن

ديدار هيج مزيتى نداشت. او شايستهٔ حخين اقبالى نبود. روحيهاش ماهيتار مار مذهبى













 كثيده مى شد كه در آن احساس نيز تلطيف مىيافـي


("خدايا! خدايا!!،

پيليسى كه در گوشَّ خيابان ايستاده بود بـهاو مشـكو ك شــد امـا بلافاصـله كلاه ملوانىاش راديد.





جك

> پليس گفت: (ایشت سرش هم مىزنى زير آواز.")
(انه، نمىزنم زير آواز. يه كبريت بم بده، ماشين بعـــى رو سـوار مـىشــم

> مىرم خونه.")

سيگارش را روشن كرد. شب بهخير گفت و رفـت. همـراه بـا نفسـى كـه
بيرون مىداد گفت: (ها، خوب تكونت نداد؟ اين پليس خيال مى كـرد مسـتم."، خندهاى كرد و به فكر فرو رفت. دوباره افزود: ا(به خيالم مست بودم؛ اما گمون نمى كردم چهرهٔ يه زن بتونه اين كارو بكنه.")

 خودشان را هر جند يككبار سر مىدادندند. مارتين خوب به حر كات آنها تو جـه
 مىرفت، از لحاظ اجتماعى جزو طبقئ او بودنــد، مـى توانسـتند او را بشناسـند و اگر دلشان مىخواست، هر روز بييندش. تعجب مى كرد كه نمى خواسـتند بـا دختر آشنا شـوند، بـه جـاى آنكـه آن روز غـروب را در كنـار او باشـند، بـا او


 يكى از آن جوانهاى شريرى است كه روى عرشه ترسو، گريـان و بـى پــاكـ دهن مىشوند. اما مارتين از اين جوانكك بهتر بود. همين انديشه، شـادش كريرد.
 دانشجوها مقايسه كرد. متو جه ساخت عضلانى بدنش شد و مطمئن شـلـ كـه از لحاظ جسمى، استاد همهشان است. اما توى كلههاى اينها پر از دانشى بود كه امكان سخن گفتن به شيوه دختر را بـه ايشـان مـى داد. ايـن انديشـه انـ، مأيوسـش كرد. مشتاقانه برسيد: راستى مغز براى جپيست؟ هر كارى كه آنها كردهانــد او



اندازه́ مغز آنها معلومات داشت، هر جند اين معلومات از نـوع كـاملاً متفـاوتى بود. چندتا از آنها مى توانستند ريسمان كو تاه را گره بزنند، سـكا در كشتى نغهبانى بدهند؟ زندگىاش به صورت سلسله عكسهايى از مخاطره
 كه در جريان تحصيل داشت، بهياد آورد. بااين حال، تا اينجا كه خـوب آورده




كتابها بياموزد.
همحچنان كه اتوبوس از منطقهُ خانـههـاى پراكـــدهُ ميـان او كلنـد و بر كلـى

 نصب شده بود ببينل. در همين چهارراه پِياده شد. لحظهاى بـه تـابلو خيـره شــــ

 خودخواهى و زيردستى حكايت داشت. برنارد هيگينبوثام خواهر او او را به زنـى





 سنت پول برق نمىده تا گردن مستأجراشو از شكستن نجات بله.)
 خواهرش و برنارد هيگينبو ثام آنجا نشسته بودند. خواهر داشر داشت شلوار شوهرش را وصله مى كرد، شوهر نيز انــدام لاغـرش را روى دو صـندلى پخـش كـر نـرده و

F1/ جك لندن







 هميشه با حالتى كلهمندانه به مارتين خيره مى شدند.
مارتين پرسيد: (اخيالت راحت شد؟ اينم از اين.)

 خورده بيشتر مواظب دور و برت باش."





 تابلوهأ را و سپس دختر را ديد كه با ملاحتى دلنشين، درحالى كه دست مارتين
 برنارد هيگينبو ثام را الز ياد برد، تا آنكه شوهر خواهرش پرسيد: (ااشباح مىیبينى؟"
 نگاه كرد و در برابرش چنانكه گويى در پرده سينما، منظره همـان چششـمهـايیى
/ KY / مارتين ايلن

متملق و پا پلوس.
مارتين در پاسخ گغت: هآره. دارم اشباح مىبينم. شب بهخير. شب بهخيـر
گر ترود.")

از اتاق كه مى خو اسـت خارج شود، از روى درزى كــه در فـرش منــرس
ايـجاد شده بود بريل و رفت. آقاى هيگينبو ثام هشدار داد: (ادرو بههم نكو.ى.") احساس كرد خون در رگكهايش بـههجـوش آمـلـه اسـت، امـا خـودش را نگڭهداشت و در را آرام پشت سرش بست. آقاى هيگیينبو ثام، كه گل از گلش شـكفته بـود، بر گشـت و بـه همسـرش
نگاه كرد.

با صدايى خشن گفتت: (امست كرده بود. حتم دارم كه مست كردهه بود.)"
 مىزد؛ پيرهنشم يقه نداشتـ، إما وقت رفت يقــه داشـت. گمـون كـنـم يكـى دو گییلاس بيشتر نزده باشه."

شوهر ملـعى شل: (ااون كه نمى تونس سـر پـا وايسـه. راس راه نمـمىرفــت.
خودتم شنيلدى توى هال خورد زمين." زن گیفت: (امث اين كه افتاد روى گًارى آليس. تـو تـاريكى نتونسـته بـود بينـلدش."
 بروز مىداد. تمام روز، خودش را در فروشگاه به مـوش مرد گگی مـىزد، عصـر كه مىشلد، بيش خانوادهاش، خو دش را صاحب امتياز مى دانست. "."هـتـت اطمينان مىدم كه اين برادر عزيزت مست كرده بود.") صدايش سرد، تيز و قطعى بود و بر تلفظا هر كلمه ماننل قالب ماشين، مهر مىزد. زنش آهى كشيل و خاموش شل. او زنى تنومنـلـ و جسـور بـود؛ هميشـه لباس هاى زُنله به تن داشـت و همـواره از سـنگينیى انـلـام، كـار و از شـوهرش مى ناليل.

## جك

آقاى هيگينبوثام، همـجِنان بهاتهام زدن ادامه داد: ااحتم دارم كه اين عادتو از پلرش گرفته. و همون طورى هم توى جوب مىافته و مىميره. مىدونى كه جی مى گم."
زن سرش را تكان داد، آهى كشيد و بـه دوخـتـ و دوز ادامـه داد. هـر دو
 زيبايى ها عادت نداشت و نمى توانستند بغهمند كه ايـن
 آقاى هيگينبو ثام ناگهان در سكوتى كه هم هـي



 مستبازياش طفلاى معصومو از سوراخ بيرون بكشه.")



 دوزش را گرفت. آقاى هيگينبوثام روزنامه خوانى آنى را از سر گرفتا


زن سرش را به نشانئ تصديق تكان داد و گفــت: اهنـوز يـه خـورده ديگـهـ
پول داره.)
(چچه وقت مى خواد دوباره دريا بره؟")

 هم براش اهميت داره."

آقاى هيگیینو ثام خر ناس كنان گفت: (اين پادو رو چه بهاين حرفا! اهميـت
داره! اونم برای كح!"،
"اداشت از يكك كشتى حرف مىزد كه داره براى رفتن بـه جاهـاى خـيلمى دور و گشتن به دنبال دفينه آماده مىشه - مى گفت اگه پولش تموم نشه با ايـن كشتى میره.")

 قيافهٔ زن هراسان و پرسان شد. "هـمين امشب. داره مىره واسهٔ كاروترها كار كنه. أونا بيشـتر از مـن بـش دستمزد مىدن.
زن داد زد: اپگفتم كه بالاخخره يه روزى از دسـتت مـىره. بيشـتر از اونحــهـ بش مىدى شايستگى داشت.)
 بت كفتم كه تو كار ما دخالت نكن. اين آخرين دفه است. زن، كه نفس صدادارى مى كشيد گفت: (اگوشم بدهنار اين اين حرفـا نـيس. تام كار گر خوبى بود.")
شوهرش چششم غرهاى به او رفت. اين يكـ چششمهُ ناقابل بود.
 پشت گارى بشينه.")
زن بىدرنگگ پِاسخ حاضر آمادهاى داد: ا(همونقد بت كرايه خونـه مـىده. تازه برادر منم هست، و تا موقعى كه بِت بدهكار نباشـه هـيـيج حـق نـدارى كــه
 زندگى مى كنمه، واسهٔ خودم احساساتى دارم." مرد برسيد: (ابش گغتى كه اگگه بازم بخخواد تـو رختتخـوابش كتـاب بخخونـه چول برق رو ازش مى گیری؟؟

FD / جك / لندن

خانم هيگیینبو ثام پاستخى نداد. خشمش نايد يد شد، و روحش بثمـرد و بـه درون جسم خستهاش رفت. شوهرش پيروز شده بود. او زنش را شكسـت داده بود. چشممهايش كينهتوزانه دودو مىزدند و گوش هايش از شنيدن خر خرهـهـاى


 عيبجويى هاى دايمى شوهرش نيروى او را تمام نكر ده بود بود.
 اونكه فراموش كنم، بت مى گم كه بهتره فردا صبح يه كسى رو بفر ستى دنبـال ماريان كه بياد بحچههارو نگگهداره. با رفتن تام، مـجبورم خـودم بـرم روى گـارى كار كنم. تو هم مىتونى خوب فككراتو بكنى و برى پايين پشت دخل وخل وايستى." زن با صداى ضعيفى اعتراض كرد: (اآخه فردا كه روز رختشوييه.) ("خوب زود بيدار شو و اول رختارو بشور. من كارم از ساعت • ا شروع مى شه.") روزنامه را بر گرداند و شروع به خو اند
$\varepsilon$
مارتين كه خونش همحچنان در اثر بر خورد با شوهر خو اهرش مى جو شيد راهش

 صندلى جا داشت. آقاى هيگينبو ثـام آنقــدر خسـيس بـود كــه وقتى مـىديـــ همسرش مىتواند كار كند از گرفتن خدمتكار خوددارى مى كـرد. كذشـتنه از اين، اتاق خلدمتكار را به جاى يكك نفـر بـه دو نفـر اجـاره داده بودنــلـ مــارتين
 توى تختخوابش نشست. فنرهاى تخت كه دچحار نفـس تنگى شــلـه بودنـد، بـا جيغ و داد به او سلام دادند اما مارتين متو جهشان نشد. مى خواست كـر كفش هايش را در آورد، ولى متو جه ديوار گگحى روبهرو شد و به خطوط قهوْای رنگیى كه

نشت كردن آب باران در آن ايجاد كرده بود خيره شد. بر ايـن زمينــٔ كثيـف،

 در آمدند و منمن كنان گفتند: (اروت!")
 باشد. اين كلمه گوشش را نوازشى شادى آور داد و با تكرار آن، كم كـم قـرار از كف داد. (اروت!!) طلسم و وازْاى سحر آميز بود كه با گڭتنش مى شــد روح صاحبش را حاضر كرد. هر بار كه آن را تكرار مى كرد تهرهٔ روت در برابرش زنده مى شد و تابشى زرين به ديـوار كثيـف مـىداداد، تـابش چچهـره روى ديـوار متوقف نمىشد، تا بىنهايت گسترش مـى يافـت و از زرفـاى طلايـى اش، روح مارتين به جستجوى روح او مىرفت. هر آنچهه زيبايى و نيكى در و جود مارتين



 را داراى ويزگ گیهاى حيوانىترى مى كردند. او نمىدانست كه بسـيارى از ايـن زنها نيز، با آنكه تأثير بدى بر او گذاشته بودند، تمام تلاششان ران را بـرا باى بهتر

 و همين باعث شده است كه آنهـا خواسـتار جـواني او باشـند. بـا آنكـه آنهــا گاهى مائُ دردسرش شده بودند، او هر گز دردسرى بَرای آنهـا

 اكنون به نظرش چجنين مىرسيد كه آنها هميشه به او نزديك شده شده و هر آنچچه را كه مى خواستهاند با دستهايىى آلوده از وجودش در ربودهاند. اين فقط تقصير آنها يا تقصير خود مارتين نبود. بلكه او كه نخستين بار از وجود خود T Tگاهى

جr / $/$ /
 بد كارىهايش مىنگريست، بدنش گرم شد. ناگهان از جا برخاست و كوشـيد خـود را در آينـه چـر كك گرفتـهُ بـالاى دستشويى بيبند. آينه را با حوله پاكَ كرد و دوباره نگگاه كـرد، ايـن بـار مــنتى طولانى و با دقت خود را در آينه ديل. نتخستين بار بود كه خودش را درسـت و حسابى توى آ ينه مىديد. چشمهايش برای ديدن آفريده شده بودند امـا تـا آن
 شده بود كه فرصتى براى نگگريستن بهخود بيدا نمى كرد. سر و صورت جـوانى




 اما او از موهايش چنـان گذشـت كـه گـويى ارزشـى در نظـر روت ندارنــلـ، و
 درونـش نفـوذ كنـد و از چگگـونگگی محتويـاتش بـاخبر شـود. مصـرّانه از خـود
 ساخته است؟ مارتين را تا كجا مىتواند بيش ببرد؟ آيا مىتوانــد او را بـه روت برساند؟
گَمان مى كرد در چششمهاى سربى رنگگش كه بيشتر وقتها رنگششـان آبـى يككدست مى شدند و از هواى شور دريا و سوز آفتـاب قــر

 است، اما در اين چشمبندى شكست خورد. هميشه مـى توانسـت خـودش را بـه



زندگیى روت آشنايى نداشت. او برايش شگفتى و رمز بود، پگَونه مى توانست








 بتو انند ادعا كند پوستى لطيفت تر يا نرمتر از او دارند - لطيف تر از از جايى كـي كه از از يورش آفتاب در امان بوده است - بسيار اند كـ است است. دهانش گويى همانند دهان فرشتهٔ باللدار بود و لبـهـايـي كامـــلـ و و حسـاس
 لبهايش را محكم در هم مى كشيد، بهطورى كه دهانش عبـوس و و زمخـت و و




 تأثيرى نيروبخش بـر آن داشـت و او را مجبـور مـى كـرد كــه زيبـايي سالم را را






جك

نفهمى، يادش مانده بود كه بعضى از مردم هر روز دندانهايشان را مى شـويند.
 دندانهايش رامى شويد. اگر روت مى فهميد كـه مـار تين دنـدانش را را در هـيتِ يكك از روزهاى زند گیاش مسو اكك نـزده اسـت چــه فكـر مـى كـردد؟ تصـميم
 فردا مىبايست شروع مى كرد. فقط با تلاش براى موفقيت نمىشود به او رسيد. مار تين بايد در همهٔ چیيزهاى شخصى اش اصلا

كه گويى آزادىاش را از او مى گیرد.

 نمى شد پاكش كرد چشـم دوخت. كف دست روت چقــدر تميـز بـود! از ايـن




 پريده و ظريف بود كه ستايشش فقط به قالب تن مـحلدود نمى شد؛ اما با با وجـود

 زمتختى دستهاى آنها را مى دانست؛ اما دستهاى اين خانم .... بـه ايـن علـت نرم و لطيف بودند كه آنها را هر گز به كار كردن عاد الـا





خانگى زمخت نشده بودند، در اثتر رختشـويى زيـاد مانــد يـك تكــه گوشـت



 مادرش را در همان حالى كه توى تابوت دراز كشيده بود به ياد داشت. پـرش بـر




 با خندهٔ تلخى كه بر لبههايش نشست، خود را كمى روى تخـ تخت به عقـب
 زن و دستهاى لطيف و سفيدش، او را سرمست كرده بـود. و سـپس، ناگهـان





 دراز كـرد، دختـر لـبـهـايش را بـرای بوســه آمـاده كـرده بـود ولــى مـارتين
 دست مارتين جا گرفت و با گرْمى تـبـآلـودى آن را فشـرد. مـارتين فشـار و خارشى را كه پينههاى دست دختر در دستش ايجاد كرده بود احساس كـر ور و و
 را ديد؛ بدن لاغر و نحيف دختر شتابان از حالت كود كى بــه در مـى آمـد و بـه

جك $01 /$ /

دوران بلـوع هــراس آور و بـىقـرارى آفـرين پــاى مـىنهـاد. آنگـاه مـار تين، بـا






 دور و دست نيافتنى چون ستار گان، نمايان شد.

كتابهاى براونينگک و سوينبرن را از روى صندلى برداشـتـ و بو سـيل. بـه

 (امار تين ايدن، اولين كــار فـردات اينـه كـه يـه راس مـى عمومى و مؤدبانه كتاب مى خونى. شير فهم شد! الج لاميٍ را خاموش كردد، فنرهاى تختخواب بهجيغ و داد افتادند. بـا صــداى
 فحش دادنو كنار بذارى.")

آنگاه چشممهايش را بست تـا بخوابـل و خـوابـهـايـ ببينـد كـه از لحـاظ گستاخى انسان، با خوابِهاى بنگى ها رقابت مى كردند.

0
 و خود را در فضاى دم كردمایى ديد كه بوى آب صابون و لباس چر كك مـى و سر و صداهاى ناهنجار زندگى آشفته، از همه جايش به گـوش مـى
/ هr / مارتين ايلن
 شنيل، كه خواهرش به صـورت يكـى از فرزنــدان بـى شــمارش مـىنواخــت تـا عصبانيتش فرو نشيند. كريهٔ تيز بحچه، ماننل نو كك چـاقويى در بــلـن مـارتين فـرو

 آرامى كه روت در آن زنل گیى مى كنل و جود دارد! آنجا همه چچيز جنبئ معنوى داشت. اينجا همه چهيز جنبهٔ مادى دارد، آنهم مادى به معناى پستش. در حالى كه دستش را در جيب شلوارش فرو مىبرد كه پولش را همـجون


 شكالات بخر، يادت نره كه يه خوردهشم بلى بهداداشا و خو اهرات. يادت نـره از اوناش بخرى كه دير تر تموم مى شه.")

نگاه كرد.

گفت: "اینج سنت بسش بود. درست مثل خو دته، هيتِ ارزشـى بـراى يـول قايل نيست. اونقده مى خوره كه مريض بشه.")
 نمى شه. اگه اينقد مشخول كار نبودى، موقع صبح بهخير گیتن مى. گوسيلمت.")

مارتين مى خو است با اين خو اهرش مهربان باشـلـ. چـون خـو بِ بـود و بـه نوبهٔ خود مارتين را دوست مىداشت و مارتين هم مىدانسـت كـه او دوسـتش دارد. اما با گذشت سالها، گرترود از حالت طبيعى خارج و مدحزونتر مىشد. مار تين مى گفت كار سخت، بِجهٔ زياد و نق و نوق شوهر، خـواهرش را بـه ايـن



## جك لندن / شه

 مردم مى گرفت، به خود جذ بـب مى كند.
گرترود باصصايى خشن گفت: "ابرو صـبحونهتـو بخـور با"، امـا در درونـش احساس شادى مى كرد. از ميان همئ گروه بـرادران سـر گردانش، ايـن يكىى را بيشتر دوست مىداشت. درحالى كه تكانى ناگهانى در قلبش احساس مـى كـرد گفت: (احالا ديگه مى.لو سمت.)
بـا انگشـت شسـت و سـبابه، ذرات جـر كك و آب صـابون را اول از از يـك دست و سپس از آن يكى دستش پاكك كرد. مـارتين دسـتهـايش را بــه گـرد كمر چحاق خـواهرش انـداخت و لـبهـاى خـيس و بخار گرفتـاش را با بو سـيد.



 بيدار شده. مجبور بودم زود پاشم تا رختارو بشورم؛ حالا كاراتو بكن و زود از خونه برو بيرون. امروز زوز خوبى نيست، چون تام رفته و هيج كسى جز بر برنارد نيست كه گارى رو برونه.")
 سرخ و قيافهُ فقيرانهُ خو اهرش همـحون اسيد، وجودش را مى امخورد و به مغـزش
 شوهرش رادوست بدارد. اما كار زياد، او را به مر گك نزديكك كرده بود بـر برنارد
 ديگر، از دست مارتين كارى جز اين بر نمى آمد كه احساس كند در اين بوسهٔ


 مى داد و لبـهاى خـو اهرش، آن طـور كـه او ديـد، سسـت و ول بودنــد. از آن

فشار تند و نيرومند لبهـا كـهـ بـا هـر بوسـهاى همـراه بـود خبـرى نبـود. بوســـ گرترود، بوسهٔ زنى خسته بود، آن چنان خسته كه طـرز بوسـيدن را الز يـاد بـرده بود. دورانى را كه خواهرش دختر بـر بود و هنوز ازدواج نكرده بود بـه يـاد آورد؛ در اين سالهها او پس از يكك روز تمـام كـار در لبـاسشـويى، سراســر شــبـ را



 چنين انديشيد كه لبهاى روت بر لبهاى او نشستهاند، و اين منظـره را چنـان
 درميان ابرى از گلبر گكها كشيده مىشود و مغزش را| از عطر آنها پر مى كند.


 حماقت عصبيتآلـود نشـان مـىدادنــل كـه در مسـابقئ تـلاش معـاش بـهـجـايى نخواهل رسيل.

 كرده بودى؟؟
 نظرش آمد كه فاصلةٔ روت مورس از او از هميشه بيشتر شده است.

بودم. اوه، دختره دست اول بود! بيلى به خونه رسوندم."٪

 يك فنجان قهوه ولرم براى خودش ريخت.

جك لندن / ه



صور تش را كج و كوله كرد و كوشيد تلـيد تلخى را با قهوه از دهان ببرد.
"جوليا رو مى شناسى؟"

مارتين سرش را تكان دادئ











(اما من نمى خوام بيينمش."

موندم تو چییارشون می كنى، مارتين؟"
پیاسخ داد: (هيّج تو فكرشون نيستم.")


 مىتونى قبول كنى، تقريباً همين طوره كه گفتم."

جيم بى آنكه حرفش ار تباطى به موضوع داشته باشد گفت: ارديشب حتمـاً


 راستشو بگگو بيينم كجا بودى مار تين گفت: (اوو كلند بودم.") "به نمايش."
مارتين سينى صبحانهاش را كنار زد و بر خاست.


 در هوای داخل خانه احساس خفگى مى كرد و حرفضهاى شاگگرد لو له كش هـ هم















مز ههاى تلخ و آرزوهاى تند جون درد و يأسى آشنا مىشد كهـ از اميـد تغذيـه مى كرد و آزارنده بود.





















 خود گفت مغز او مىتواند كارى را كه آنها انجا انجام دادهاند انجام دهد.



يك قفسه كه به كتابهاى متفرقه مربوط مى شد به كتابى به نام گزا ارش نورى




 ناخحدايى، مى توانست با او ازدواج كند (البتـه اگـر روت مـى يـنـيرفت). و اگر

 داشت كه عرقخورى را كنار بگذارد. آنگاه بيمه گران و مالكان دريـايى را بـه




 دهل بايد در خشكى باشد. گذشته از اين، ناخداها الجازه نداشتتند همسرانشان را
با خود به دريا ببرند.


 ملموس نيز كلنجـار مـىرفـت. عنـوان مسـأله را بـراى خـو دش بـا ايـن وازْههـا
 دوباره به او سرى بزنى، پس از چهه مدتى مى توانى دوباره به ديدنش بروى؟؟ اما

 آداب مبادلة كارت ويزيت ميان اشخاص در جامعـهُ مبـادى آداب غـرق كـرد.

جك 09 / 09






 شما ملوانيد؟!
مار تين پاسخ داد: (ابله آقا. دوباره خحـمتتون مىرسم.")

مى دونس ؟!
فاصلهٔ كتابخانه تا اولـين چجهارراه را خيلـى شـق و رق و و مسـتقيم، و الْتـه
 حالت طبيعى راه رفتنش به طرز زيبايیى به او باز گَشت.

9

بى برارى هراس آورى كه مانند گرسنگی بود، سراسر وجود مارتين را گرفــتـت


 شكستن آداب معاشرت ناميده مى شـود آلـوده شـود



 نگگه مىداشت و آقاى هيگينبو ثام نيز هفتهاى پنجاه سنت از او مى گرفت.

كتابهاى بسيارى كه توانست بخوانـلـ، فقـط بـر اشتـهايش افزودنـد. هـر صفحهاى از هر كتاب، روزنهاى بود كه به قلمرو بيكران دانش گشوده مىشد.
 افزوده مىشد. مارتين درست نمىدانست از كجا بايـد آغـاز كنـد و هميشـه از عدم آماد گیى كافى رنج مى برد. رايجترين كتابـها
 نكته درباره شعر نيز صادق بود، چون از خوشى مانند ديوانهها مى شد. از اشعار سوينبرن بيش از آنتچه در كتابى كه روت بـه او داده بـود مطالعـه كـردد؛ اشـعار

 ممكن بود اشعار او را بفهمد؟ آنگاه، تصادفى، به اشعار كييلينگك بر خور رد و در


 ذخيره پـولىاش كاسـت و روزى را كـه مـى بايسـت بـرای كسـب پـول بيشـتر
 مىداد پول به صورت شام و ناهار در آيد، خشمگين كردي


 در خود محصور كرده بودند احساس علاقه مى كرد. چند بار چیيزى نمانده بود
 راگرفت و دنبالش تا مر كز شهر رفـت و در خيابـانهـاى روشـن، جهـره او او را ورانداز كرد. در تمام مدت انتظار داشت كه خطر يا تهـديد مرگى متوجه آقاى مورس شود تا او سـريعاً بپـرد وسـط و پــدر روت را نجـات دهـد. يـك شـــبـ، سرانجام پاداش بيدار مانـدنش را گرفـت و روت را از پنجـره طبقـــه دوم ديـــ.

فقط سر و شانههايش را كـه بـراى مرتـب كـردن موهـايش در جلـوِ آينـه بـالا








 خيلى ثرو تمند و بسيار قد رتمند رفت و آمل مى كنـندا












 كه با اين گونه موضوع عات آشنا مى شد، خيلى زود


خطط صاف شلوارشان از زانو تا دم پا كشيده مى شد پی برد. علت را كه فهميد،





















 مى كرد و آواز تمام وجو دش در اثر سلامت جسمى به گوش مى رسيد.



ديوار پايين مى آمل، آرتور و جوان بيگانهأى كـه موهـايش مانــد جـارو بـود و عينكى هم بر چششم داشت او را همراهى مى كر دند. ديدن اين اين جـوان ران بلافاصـلـ



 اطرافيانش نگاه مى كرد متو جه دو دختر جوان









 شده بود. آن پايين زير صحنهُ نمايش، در ميان اعضاى ار كستر، تنهـا زن جهـان
 آسمان، و او دلش به حال ايـن دو مـىسـو خت. در قلـبش آرزو مـى كــرد كـــهـ

 تمايل شان بيازارد. از اين بابت به خودش دلخوش كنكك نداد؛ حتى از فرو تنـى خودش كه اين وضع را بيش آورده بود كمى احساس خخجالت كـرد. خـودش
 نمى كردند؛ اما با هر نگاه آنان، مارتين احساس مى كرد كه انگشـتـتهـاى طبقـــ خودش به پيكرش چسبيدهاند و دارند أو را پايین مى كشند.

در آخرين پرده نمايش، پيش از آنكه پـرده صستنه پـايين بيفتـلـ، مـارتين صندللىاش را تر كك كرد تا روت را هنگام بيرون رفتن از زير صـتنه بينــلـ در پيادهرو بيرون تئاتر هميشه چنـل مرد مى ايستادنلـ، او هـم مىتوانسـت كلاهـش را تا بالای چششمهايش بیششد و يـكى از آنها را سـبر خـود كنــن تـا روت متو جـه حضورش نشود. همر اه اولين دستهٔ مردم از تئاتر بيرون آمل؛ اما هنوز بهدرسـتى در كنار پيادهرو جا نگر فته بود كه آن دو دختر ظاهر شلنل. مارتين مى دانسـت كه آن ها دنبالش مى گشتنن و در آن لحظه مى توانسـت بـه آنچجـه در و جــودش بود و زنها را به طرفش مى كشيد ناسزا بگويد. آنها كه تصادفاً از كنار جلوول پيادهرو به طرفض مارتين مى آملنل، تحسين او را از اين كه پيدايش كردهه بودنل، بر انتگيختند. گامهاشان را آرامتر كردنل و همـحنـان كـه در كنـار مـارتين پـيش مى آمدند، در ميان انبـوهى از مـردم قـرار گرفتنـد. يكـى از آنههـا طعنـهاى بـه مار تين زد و تظاهر كرد كـه نخـسـتين بـار اسـت كـه او را مـىبينـلـ. او دختـرى ظريف و سبزهرو بـود، چششـمهـايىى سـياه و جسـور داشـتـ. هـر دو بـه مـارتين خند يدند، او هم به آن دو خنديل. مارتين گفت: (اسلام!)
اين كار بى هيتِ ارادهاى صورت گرفت؛ بيش از ايسن، در مواقـع مشـابهى كه نخستين ديلارها عملى مىشلد، اين كلمه را بارها كَتـه بـود. تـازه، بـيش از اينها از او بر مى آمل، در طبيعتش چجنان قلرتى براى تحمل و هملدردى و جود
 حاكى از خوش حالى و به نشانةٔ احو الل يرسى بـر لــــ آورد و خواسـتت بايسـتل؛ همر|هش نيز، كه بازو در بـازوى او انداختـه بـود، ماننـــ او خنـلـيــلـ و خواســت بايستد. خیلى زود به فكر افتاد. شايل هر گز چنين اتفاقى نيغتل كه روت از تئاتر بيرون بيايل و او را در حالت گغتگو با او ببينل. خيلى طبيعى، سلانه سلانه كنـار دختر سـياهچشم رفت و با او به راه افتاد. هيیِ مشـكلى نداشـتـ، زبـانش سسـت



جكك لندن / 90

اين گونه لحظات زود گذر بود، آنها را به هيجان آورد. سر گِهارراه، كه سـيـل



خود كشيد؛ درهمانحال فرياد مىزد:



 ديده نمى شد، اگر روت از آنجا مى گذشت، مارتين مىتوانست بييندش. حتمـاً
 از دخترى كه نخودى مى خنديد، در حالى كه با سر بـه د دختـر ســياهچشــم اشاره مى كرد، بر سيل: (اسمش چحيه؟")

 |سمت حيه؟!|
دختر گفت: (اخخودت كه هنوز اسمتو به من نگغتى.")
 خوب بيل - گيرم اسمم بيل باشه.")



 را كنار گذاشته بود، او را با بى قيلى ورانداز كرد و متو جه شد كه اگه اگر همــين




49 / مارتين ايدن

بله، مارتين همهٔ اين ها را از الـف تـا ى مـى شـناختـ، خـيلـى خـوب. خـوب بـه معنايى كه خوبى در طبقهُ خاص آنها سنجيله مى شـود، آنهـايىى كـه سـخت كار مى كنند و دستمزدی بـخور و نمير مى گیرنله براى راحتتر زندگى گردن

 زشتى رنج بی پايان و سياهپال تير هبختى بيشتر، با آنكه دسـتمزد بهتـرى دارد و راهش كو تاهتر است.
سرش را تكان داد و گگفت: "ابيل، جون شما، بيت بيل، غيـر از ايـن اسـمىى
نلارم.")
دختر برسيل: (ادستمون نتد|ختى؟؟"
 دختر اولى پرسيد: (امر گَ ما، بيل، راستشو بڭگو، اسمت جيه؟)

مارتين گفت: (ابيل، گَتم كه.)
دختر دستش را دراز كرده، بازوى مارتين را گرفت و با حالتى شو خحى آميز
تكانش داد: (امىدونم كه داشتى دروغ مى گغتى، اما بازم آدم خو.ى هستى.") مارتين دستى را كه به طرفش دراز شده بـود گرفــت و وجـود نشـانههـا و بريد گیهاى آشنا را در كف آن احساس كرد.
پيرسيد: (اپچه وقت از شر كنسروسازی خلاص مىشی؟")
هر دو دختر با هم كفتند: (ازز كجا فهميلى؟؟ تو كه غيب مىدونى!" در حــالى كـه بـرت و پِلاهـاى اذهـان نـادان را بِا هــم مبادلـه مـى كردنــد، قفسههاى كتابتخانه كه بر از حـكـت اععصار و سلهها بودند در برابـر پششــمانش
 ترديلهاى گو ناگون شد. اما در ميان رويابينى درونى و خوش گذر انى بيرونـى، فرصتى يافت و به رودخانةٔ مردمى كه از تتأتر بيرون مـى آمدنـل خـيـره شــلـ در همين لحظه، روت را زير جحراغها ديل، كه بين برادرش و جوان غريبـهُ عينكـى ايستاده بود. احساس كرد قلبش از حركت باز ايستاده است. ملتى بس طولانى

جك

انتظار چنين لحظهاى را مى كشيد. مار تين فرصت كافى داشت تا چیز پف كرده و سبكى را كه سر فرشتهوش روت را در خود گرفته بود، خطوط زي زيباى پيكـر
 روت بـر كالســكه نشســت و رفــت و مــارتين در كنــار دو دختــر كــارگر كنسروسازى، با آن تلاش هاى بيهودهشان براى زيبا كـردن لبـاس، تـلاش هـاى

 بازويش سخت كشيده مىشود، و صدايى را شنيد كه مى گفت: ("بيدار شو، بيل! جیى شده؟") مار تين برسيد: "هتى گغتى؟؟" دختر سياهجهره با تكان تندى كه بـه سـرش داد، گغـتـ: اههيحـى. داشـتم

مى گفتم....")
":چى؟؟"
(اخخوب،داشتم پيش خودم مى گفتم چهه خوب مىشد اگگه مىتونستى اينجا يه دوست مرد براى ... اين [با دست به دختر همراهش اشاره كرد.] دسـت و پـا
 ناگهان حالت تهوعى روحى بـه مـارتين دسـت داد. انتقـال از انديشـيدن درباره روت به اين حالت، بسيار ناگهانى بـود. در كنـار چشــمهـاى بر جسـته و جسورانهٔ دخترى كه در برابرش ايستاده بود چشمهاى شفاف و روشن روت را ديد، هماننـل جشـمههـاى مقدسان، كـه از زرفنـاى نـإيمودنى بـاكيز گیى بـه او مىنگرند. و در درون خودش، تكانى مختصر احساس كرد. مارتين بهتر از اين
 مى كردند، زيرا فكرشان از حدود بستنى و دوست مرد فراتر نمىرفـت. بــه يـاد آورد كه هميشه در افكارش يكك زندگى ينهانى داشته است. كوشيده بود ايسن


بتوانند انديشههايش را بفهمند. بارها كوشيده بود افكارش را توضـيـح دهــد امــا هميشه شنوند گانش را گیيج كرده بود. استدلالش در ايـن لحظـه ايـن بـود كـهـ چون افكارش بالاتر از فهم آنهاست، پس خـودش نيـز حتمـاً از آنهـا بـالاتر آت اسـت. احسـاس كـرد كـه قـدرت در وجـودش بـه حر كـت در آمــده اسـت؟؛ مشتهايش را گره كرد. اگگر زندگى معناى بيشترى برای او دارد، پـس او نيـز


 ديگر. اما چشمهاى روحانى روت در كنار چشمههاى دختـر، هـر آنچچـه را كـه
 جشمها كتاب و نقاشى، زيبايى و آرامش و تمام ظرافتهـاى زنـد گَى برتـر را
 دختر كک مى گذشت آشـنا بـود. كـارش ماننــد كـار ساعت بـود. مـىتوانسـت
 عرضه مى كردند لنتى پست به باريكى گور بود كه دلش را مىزید؛ و گـور در پايان آن لذت بود. اما آنچه چشمه هاى فرشتهوش روت عرضه مى كردنــد راز و شگگتى باورنكردنى و زندگى جاودانى بود. انوار روح را در آنها ديـده بـود،
انوارى از روح خودش را نيز ديلده بود.

با صدايى بلند گفت: (ابرنامهتون فقط يه اشـكال داره: مـن بـا كسـى قـرار
كذاشتهام.11
نااميدى دختر در چشمهايش آشكار شد.


مارتين مردانه گفت: (انه، يه قرار واقعى، درست حسابى. با يه دختر.) دختر جداً پر سيد: (دارى دروغ مى گیى؟"

جك لندن / 99

مارتين در جشمههاى دختر نگًاه كرد و گغت: (اهمهش راسته. خوبس، حالا
 مى كنى؟"
دختر در حالى كه ملايمتر شده بود و با دستش بازوى مازتين را مىفشــرد و به او تكيه داده بود گفت: (اليزى. ليز كونولى. توى خيابون پنجـم و بازار.")

پيش از آنكه خدا حافظى كند، چند دقيقهُ ديگر هم با دخترها حـرف زی زد. يككراست به خانه نرفت؛ در زير درختى كه پاس مىداد سرش را
 براى تو نگگهداشته بودمش."

از وقتى كه نخستين بار روت مورس راديل، يك هغتهٔ تمام را با مطالعئ سنگين چشت سر گذاشته بود اما باز جر أت نمى كرد سرى به او بزند. بارها به اعصابش رو ري فشار آورده بود كه برود بيش روت، اما موج ترديدهايى كه بر او مسـلط شــــهـ









 اين ذهن هر گز در اثر مطالعه خسـته و فر سـوده نشــده بـود و دانشـى را كــهـ در

كتابها مىديد جنان سخت با دندانهاى تيزش مى گرفت و مى كند كه امكان فرار براى Tان باقى نمىماند.
 مى كرده است و فاصلةٔ زند گى و طرز فكر سابقش با او بسيار زياد شــده اسـت.
 بخواند كه فهميدنشان به سالهها تخصصيابى مقدماتى نياز داشـتى. يـك

 متناقض، دوار گرفته بود. درمورد آثار اقتصاددانان نيز همين كار را كرده بـود.


 مـى خواسـت بيشـتر بدانـد. يـك روز بـه موخـوع عاتى مانــد اقتصـاد، صـنعت و سياست علاقهمـد شده بود. وقتى از پار كك تالار شهر مـى گذشـت، گروهـى از



 بودند. نخستين بار بود كه واز گانى چو ن ون سوسياليسم، آنارشيسم و ماليات سرانه








هست درست هست، همه را مأيوس مى كرد. بيرمرد ديگرى را ديد كه بى قفه درباره كائنات، اتم پدر و اتم مادر بحت مى كرد.
 خود احساس خلأ كرد و شتابان به كتابخانه رفت تا معنى دهها وازٔه غئ غيرعادى را




 دكترين پنهانى مطالعه مى كرد. تعداد وازّههاى تازه بهقدرى زيا تكرار مى شدند، معنى شان را از ياد برده بود و مجنى











 را ياد بخيرد.
 اشـعار شـاعران سـاده نـويس بيشـتر لـنت مسىبرد زيـرا حـرف آر آنهـا را بهتـر

مى فهميد. زيبايى را دوسـت داشـت، در شـعر نيـز زيبـايى را يافتـه بـود. شـعر، همچجـون موسـيقى، او را از درون تكــان مسىداد؛ و بـا آنكـهـ شـعر را خــوب
 صفخات ذهنش همچحون لوح سفيد بودند، و بدون زحمت زياد، تمام اشـعارى كه مى خواند و دوست مىداشت، بندبند در آن صفـحات نقـش مىىسـتـنلد، بـه

 كلوسيك اثر گايلى و عصر فر/نسه اثر بولفينجّ در قفسهٔ كتابخانه برخـورد. ايـن را نور و در خششى بزر گك در تاريكى نادانىهاى خود به شمار مى آورد و شعر را حريصانهتر از هميشه مى خو اند. مردى كه پشت ميز مراجعان كتابخانه نشسته بود مـار تين را آنقـدر ديــده
 بر لب و تكان دادن سر به مار تين سلام مى داد. به همين علت بـود كــه مــار تين

$$
\begin{aligned}
& \text { مرد خند يد و حو اسش را جمع كرد. }
\end{aligned}
$$

(اوقتى يه خانوم جوونو مىبينى و اونم ازت مى خواد كه دوباره سرى بـش
بزنى، بعد از چن وقت مى وى سراغش؟؟
مار تين احساس كرد كه پيـراهنش در اثـر عـرق ناشـى از فـشـارى كـهـه بــه خودش آورده بود، خيس شده و به شانههايش پسسبيده است.
 مارتين اعتراض كنان گفـت: ابالـه، أمـا ايـن يكـى فـرق دار داره اون... مـن... خوب، مىدونى، اين طوريه كه: شايد خونه نباشه. دانشگاه مىرهـ، |(خوب، دوباره برو.)




جكـ لندن /
 حقهاى تو كارم باشه، درسته؟"
مرد اعتراض كرد: (انه، نه، اصلاً، بهــت اطمينـان مـىدم. درخو اسـتـت شـهـا
 مى شوم اگر بتوانم كمككت تان كنم."
 طورى تيكه پاره كنم، خیلى خو بِ مى شل." ("بِخشيل چه فرموديل؟")
"(منظورم اينه كه اگر بتونم اون طورى آروم و مؤدبانه حرفو بـزنمه، و بقيـه
ماجر 11.1
مرد، اند يشمندانه گغتِ: (ها!")
(اكدوم وقت بهتره كه سر اغش برم - بعد از ظهر كه خـلـى نزديـكـك وقـت ناهار نباشه؟ يا عصر؟ يا روز يكشنبه؟"

كن و از خو دش بپرس."

مارتين كفت: (اهمين كـارو مـى كـنـم"، كتـابِهـا را برداشـتـت و راه افتـاد. بر گشت و پپ سيل: (اوقتىدارى با يه خانوم جوون حرون مىزنى، مـثلاً بـا مـيس ليزى اسميت، جیى صلاش مى كنى - ميس ليزى يا ميس اسميت؟" كتابدار قاطعانه گفت: (اصلداش كن ميس اسـميتت. هميشـه مسيس اسـميت

صلاش كن تا آنكه خوب بشناسيش.")



 روت خودش براى باز كردن در آمل و چششمان زنانهاش بلافاصـله متو جــه


ديلن صورت مار تين هم جـا خـوردد. صـور تش تقريباً خشـمـگين بـود، گـويى

 تكيه دهل و دوباره از تأثيرى كه حضور مار تين در أو داشت متحير شده ما مارتين



 شانههايش به طرز خطر ناكى به اين سو و آنسو مى جنبيدند و مى پيريدنل.
 از آن چچيزى شل كه خودش انتظار داشت. و جود روت، ايـن كـار را آسـانتـر


 حرونهايش سر در نياورده بود گپ زدنل؛ و روت رشتهٔ كلام را از مو






 ذهن و نبضش را با انل يشهها و احساس هاى عجيبى بـه لـر زه در آورد؛ گيرايـى




كه عشق تازه، خودش را در چنين جلوهاى خلاصه كند. باز گمان نمى كرد كه احساسى كه مارتين در او برانگگيخته است عشق باشد. مى پنـاشاشت كـه فقـط بـهـ مارتين به عنوان يـك تيـت اسـتثنايى كـه ظرفيـتهــاى بـالقوه گونـاگون دارد علاقهمند شده است، اين را حتى نوعى انساندوستى مىدانست. روت نمىدانست كه در آرزوى ديدن او بوده است؛ اما در كنار أو، طـور ديخرى بود. مارتين مىدانست كه عاشق روت است، و او را آنجِنان مى طلبيد
 دليل زيبايىاش دوست مىداشت؛ امـا از زمـانى كـه روت را ديـل دروازههــاى
 و گايلى دانش مـارتين را افـزايش داده بـود. معـرعى بـود كـه هفتـه گڭشـــهـه،

 دربارءٔ شغغتى اين مصرع و رابطهاش با حقيقت، سخت مى انديشيد؛ و همـجنان

 مراسم اعطاى منصب شـواليه گـرى نمـى شــد جنـين غـرورى نصـيبش كـر كـرد. و سر انجام معنى زندگى و علت به دنيا آملن خود



 به سوى لبهاى روت كج كرده، و خودش همچجون آدمهاى گرسـنـه، آنهـا را را را
 حر كات و نوسانهاى لببهـاى روت در حـالى كـه كلمـات را تلفـظظ مـى كـرد وجدى وصفـنايٍذير به مارتين مىداد؛ اما لبهاى روت مانند لـبـهـاى عـادى همئ مردان و زنالن نبودند. اين لبهــا بـه روحـى پــاكـ تعلـق داشـتـند و عطـش

مارتين براى رسيدن بهآنها با عطشى كه او را بـه سـوى لـبهـاى زنــان ديعـر

 احترامآميزى كه آدمى هنگام بوسيدن رداى مسيـح در خـو د احســاس مـى كـــد

 همـان برقـى اسـت كـه وقتـى نيـروى طلـب عشـق بـر مـردان مســلط باشـــد از
 است نداشت، و نمىدانست كه شعله سوزان نگاهش بر كيمياى روح روت اثـ اثر

 وقتى فهميد كه برق چشمهايش همحچون أموأج گرما از وجود آتشى گرم برافروخته است يكه خور يرد. روت، بفهمى نفهمى، آشفته شد آنهم نه يكك بار، و با آنكه علتش را نمـىدانسـت، ايـن عامـل، رشـتئ افكـارش را بـا يورش لطيفش از هم گسست و او را واداشـت تـا سـرنخ عقايـدى را كا كـه بيـان كرده بود كورمال كورمال پيدا كند. سخنرانى كردن، براى روت كارى سـاده

 حساس بود، و بر روى هم، چندان مايئ تعجب نمى رشد كه اين هاللٔ سـالكك آن جهانى توانسته باشد چنين تأثيرى در او بگذارد.

مسألهاى كه در اعماق ذهـن روت مطـرح بـود، ايـن بـود كـه پِگونـه بــه
 سخن آغاز كرد.

گفت: (امى خوام ببيـنم، مـى شـه كـه يـه خـوردهـ منـو راهنمـايى كنـين.)" و سكوت رضامندانه روت قلبش را به تپش واداشت.
(يادتون هست كه اون دفه وقتى اينجا بودم گفتم نمى تونم دربـاره كتـاب متاب حرف بزنم چچون راهشو بلد نيستم؟ اما خوب، از از اون روز تا تا حا حالا حسابى
 فكر من بالاتر بودن. شايد بهتر باشه كه از اول شروع كنم. هيج وقت پيشـرفتى



 نيستن. خوب، من به خوندن يه همارِّ



 مى خوندم، و... بازم خيال مى كنم فكرمم يه كمى با اونا فرق داره. ا(اما حالا بيايم سر اون حرفى كه مى خوام بزنم. هيجوقت تو خونهاى مـث



 كه دوستش دارم. مى خواستمش. الانم مى خوامش. مى خـوام از همـون هـوايى ايى
 عكس و چیزاى زيباس، خونهاى كه توش آدمها آروم حرف میزنن، تميزن و فكراشونم تميزه. هوايى كه هميشه تنفس مى كـردم پر از حشره هـود و و آدمـا فقط از اجاره خونه، دعوا و مستبازى حـرف مـى شما رفتى اون سرِ اتاق تا مادرتونو بيوسى، بــه نظـرم قشـنگگتـترين كـار دنيـارو

كردى. من خوب زندگى كردم و بيشتر از اغلب اونايى كـهـ بـام بـودن دنيـا رو ديدم. مى خوام بينمه مى خوام بيشتر بيينم، مى خوام جور ديگهش شو بينم. (اماما هنوز به اصل مسـأله نرسـيـدم. اونـم اينـه: مـى خــو أم راه زنـد گيمو اون
 سو ای مستبازى، كار طاقتفر سا و سر گردونى وجود داره. اما جطور مىتونم بش برسم؟ از كجا بڭگير و شروعش كنم؟ مىدونى، مىتونم راهمو باز كـنمه،
 شروع كنم، شـبـ و روز جون می كنم. شايل شما خيال كنى خنـلـه داره كـه مـن دارم از شما درباره́ اين جور چیزا مىیرسم. مىدونـم كه شـما تـو دنيـا آخـرين آدمى هستين كه ازتون سؤال مى كنم. اما كس ديگّهأى رو نمىشناسم كه بـرم ازش بِيرسم.... بهجز آر تور. شايل مصجبور بشم از اون بيرسم. اگَه قرار بشه...|)
 وحشت آور كه مى.يســت از آرتـور مـى يرسـيـل و تـا اينجـا خحو دش را دسـت انداخته است، متو قف شد. روت بلافاصله لب به سخن نگشود. او خيلى تـلاش كرد كه ستخنرانى ناتمام و ناهنجار مارتين و سادگى انديشـهاش را بـا آنچچـهـ در
 بيدا كر ده بودنل نگاه نكرده بو د. در برابرش مردى نشسته بود كه هـر كـر كـارى از دستش برمى آمل؛ اين را از صححبت او فهميله بود، اما اين گفته بـا خـعفنى كــه در سخنانش احساس مى شـل جــور در نمـى آمـل. و از ايـن لحـاظ، ذهـن روت
 اين حال، در كورمالمىهاى اين ذهن، متو جه اثرى از قدرت شله بود. به نظرش

 جهرهاش مى.شاريد.

 دوره́ دبير ستان و دانشگاه را بگذنرانيد.")

جك
مارتين حرف روت را بريد و گفت: (اما اين كار پول مى خواداد.)

 مارتين سرش را به نشانئ نفى تكان داد.



 دوتاشون الان تو افر يقاى جنوبى هستن، يكى ديگهش رفته شكار نهنگک، يكى
 يازده سالگى، خودم مسـئول خـودم بـودم - همـون وقـت كــه مـادرم مـرده. بـهـ گمونم مطالعه كردن رو هم پيش خـر خود
بدونم اينه كه از كجا شروع كنم."
"اتأكيد مى كـم نخستين كارى كه بايد بكنيد ايـن اسـت كـه يـكـ كتـاب
دستور زبان بخريد. دستور زبانتان...) مى خواست بڭويد (اخيلـى بـدل) اسـت امـا
 مارتين سرخ شد و عرق بر بدنش نشست.



 "آنحچه اهميت دارد اين نيست كه شما چچه مى گو يِيد بلكه اين است كه آن
 نمى خو اهم بيازارمتان."
مارتين درحالى كه او را به دليل مهربانىاش، پيش خودش مى، بخشـيـد، بـا صداى بلند گفت: ا(انه، نه! برو جلو! بايد يـاد بگيـرم. از شـما زودتـر از هـر كس ديگه ياد مى گيرم.")
-
(امثلاً مى گويى شـما بود در صورتى كه بايد بِگويى شما بوديل، مى گـويىى ديلم به جاى ديلهام و منفى در منفى به كار مى.برى"
مارتين پرسيل: (امنفى در منفى چحيه؟)" بعـل متو اضـعانه افـزود: (اببينيـلد، مـن
حتى تو ضيحات شما رو نمى فهمم.") روت خنده كنان گفت: (اببخششيل، من كـه هنـوز توضـيـح نـدادم. منفى در منفى عبارت است از اين كه... چحيه... آها، مـثالا مـى گـويى هر گـز هــيـت كسـى
 است. قاعله اين است كه جمع دو منفـى، مثبـت مـى شـود. هر گـز هــيتِ كسـى كمكك نكردنل بهاين معنى كه آنها ضمن كمكك نكردن به هيجِ كس، حتماً بسه كسى كمكی كردهاند.")
مارتين گفت: ا(خيلى روشنه. سابقاً به ذهنم نمىرسيل كه اين طور مى شـه. اما معنيش اين نيستن كه حتماً به كسى كمكك كر دهانلف، مگَه نه؟ به نظرم هر گز هيحِ كسى كمكك نكردن، خیلى طبيعى به ما نمى گَه كه اونـا بـه كسـى كمـكـ كردن يا نیكردن. سابقاً به ذهنم نمىرسيد كه اينـطور مـىشـه. ديخـر تكـرارش نمى كنم." روت از سرعت و دقت ذهن مارتين خو شحال و شگغتزده شد. بهمحض آنكه كليل يا سرنخ را به دستش داد، او نه فقط فهميل بلكه اشـتباه روت را نيـز اصالح كرد.
روت ادامه داد: (اهمهُٔ اين پحيزها توى كتاب دستور زبـان نوشـته شــلـهانـلـ. الان متو جه نكتهٔ ديگرى در حروف زدن شما شلدم. نيستند را در جايى مى گويى كه جايش آنتجا نيست. نيستن شـكل خالاصـه شــلـه اسـت و از دو جـزء ساخته شلده است. اين را مى دانستى؟"
لحظهاى انديشيد و سپس گگفت: (انيست و اند.)"
روت سرش را تكان داد و گفت: (او شما نيستند را به جاى نيسـت بـه كــار
مى.بر يل.")

اينجاط مارتين كمى گيـج شل و زود متو جه مسأله نشل.

جك لندن / (

از روت خواهش كرد: (الطفاً مثال بياريد.)
روت ابروهايش را درهم كشيد و همحچنان كه مـى انديشـيد لـبـهـايش را را
غنحِه كرد، و در همان حال مارتين به او مىنگگريست و به اين نتيحه رسيله بود

نيست شتابان بودن. اگر ننيسـت را بشـكافيم و جملـه را بـه صـور رت نـه نيسـت
شتابان بودن بنويسيم، جمله سراپا غلط و بیى معنى است.")
جمله را بر گرداند و در ذهنش زير و رو كرد
روت پپ سيد: (آيا به گوش شما ناهنجار نمىرسد؟)
مارتين با حالتى قضاو تگرانه گفت: (انمى تونيم بگییم هست؟؟


بحَم. به گمونم مغزم اون ورزيد گَى مغز شما شما رو نداره.")
 به كار نمى برند.
مارتين دوباره سرخ شد.
 مى آيم؛ و اينطورى كه آخر كلمات را مىاندازى يا درست تلفظ نمى كنـى، خو شايند نيست."

 كلمات را مىاندازم.")
"احرف آخر كلمات را تلفظ نمى كنى. تلفظ چهار حرف ب - ا- ش -د
 تلفظ مى كنى. گاهى حروف اول و مصـوتهـاى مر كـب را تلفـظ نمـى كنـى. تلفظ چچهار حرف T - ن - ه-ا مى شود آنها در صـورتى كـه تـو آن را - اوه،

AY

لازم نيست تمام اين نكات را مرور كنيم. آنچه لازم داريد، دستور زبان اسـت. يكك كتاب دستور زبان مى آورم و نشان مىدهم كه چجطور آغاز كنى.") بهمحض آنكه روت برخاست، نكتهاى كـه مـارتين در كتـابهـانـا آداب معاشرت خوانده بود مانند برق از ذهنش گذشت، پس به طرز ناهنجارى از جا بر خاست اما نمىدانست اين كارش درست است يا نـه، مـى ترسـيد مبـادا روت گمان كند او مى خواهد برود. روت وقتى داشت از اتاق بيرون مىرفت بر گشت و گفت: اراستتى آقـاى ايدن معنى لغت مستبازى چچيسـت؟ چنــدين بـار آن را از شـما شـيـيدم، حتمـاً يادتون هست."
مارتين خند يد و گفت: (اوهه، مستبازى! از لغـات عاميانـه اسـت. معنـيش خوردن ويسكى و آبجوس - هر چییی كه شما را مست كند.")
 صحبت مى كنى كلمdٔ شما را به كار نبر. شما خيلى غير شخصى اسـت، و همـين چچند لحظهُ بیش كه آن را به كار بردى، منظورت را دقيقاً بيان نكردى.") "گمون نمى كنم.")

 (اخوب مست تون مى كنه، مخَه غيراز اينه!) روت با خنده گفت: (ابله، البته كه مستم مـى كنـد. امـا بهتـر آن اســت كــه
 بين چققدر بهتر به گوش مىنشيند.ر وقتى روت با كتاب دسـتور زبـان باز گشـتـ، صـندلى را نزديـكـك مـارتين گذاشت - مارتين نمـيدانسـت كـه در ايـن كـار مـىبايسـت بـه روت كمـكـ مى كرد يانـه - و پهلـويش نشسست. روت كتـاب را ورق زد، و در همـان حـال سر هاشان را به طرف هم خـم كـر ده بودنــد. مـارتين بـهسـختى متو جــه رئوس مطـالبى مـى شــد كـه روت دربـاره كارهـايى كـه او مـىبايسـت انجـام مـىداد

جك لندن /

مى گفت، و از نزديكى شادى آور او به خودش سخت حيرتزده شده بود. امـا وقتى روت به تشريح اهميت صرف فعل برداخخت، مارتين او را بـه كلـى از يـاد
 بر بندهاى زبان مىانداختى. به صفتحهٔ كتاب نزديكتر شد، و موى سـر روت بـهـ گونهاش خورد. مارتين كه فقط يكك بار در زندگى ضعف كـر کـن دهـ بـود، در آن لحظه نيز احساس كرد كه مى خو اهل از حال برود. بهسختى نفس مـى كشـيل، و قلبش خون را در گلو يش نگَهداشته بـود و خفـهاش مـى كـرد. روت هر گـز بـهـ اندازهٔ اين لحظه در دسترس او نبوده است. در اين لحظه، شكافى كـه آندو را
 درباره́ روت، چچزى كاسته نشله بود. روت از آسمان به پـيش او فــرود نيامـلده بود. اين مارتين بود كه به روى ابرها نشسـته و نـزد او برده شــله بود. در ايـن لحظه، احترام مارتين به روت همانند احترام و اشتياق يكك مؤمن بود. چنــين بــ نظرش مى آمل كه آسايش مقدسترين مقدسـان را بـرهم زده اسـت، سـرش را
 لرزه در آورده بود و روت اصالً متو جهش نبود، كنار كشيد.
$\wedge$
چچند هفته گذشت، و در اين مدت مار تين ايدن كتـاب دسـتور زبـان را مطالعـه كرد، كتابجهاى مربوط به آداب معاشرت را مرور كـرد و كتـابههـايى را كــه ذهنش را متو جه خود كرده بودنل حريصانه خواند. از طبقهٔ خودش كـر كه خـيـرى ند يده بود. دختران باشگاه لوتوس نمى دانستند چهه بر سر مارتين آمده اسـتـ، و و
 باشگًاه رايلى دستكش به دست مى ايستادند وقتى فهميلنـد كــه مـارتين ديگـر
 كشف كرد.

همانطور كه كتاب دستور زبان استخخوانبنـدى شـر را بـه او نشـان داده
 وزن و ساختمان و شكلى را كه در ورای زيبايى نهغته است بشناسل و و از چند و و
 عنوان يكك هنر نمايشى بررسى كرده بود و با تصاوير بســيارى از بهتـرين آثـار
 كتابهاى داستان را نخخو انده بود. ذهن دست نخوردهٔ مارتين، كه بيست سال بـه كسى ماليات نداده بود و با نيروى اشتياق بـه حر كـت در آمـلده بـود، هـر آنتجـه را مى خواند با حنان نيرويى جذب مى كرد كه كه در ميان دانشَجويان هم سابقه نداشت







 جامعه كه او زندگى مى كردد، فرومايگان بودند و مارتين مى خیواسـت خـى



 برخورده بود. از آن پس بیقرارىاش تند و دردآور شد و سـرانجام، روشـن و قاطعانه، فهميد كه تاكنون در طلب زيبايى، عقل و عشق بوده است.



به آموختن حساب تشويق كرد. اما مباحثـات آن دو فقـط بـر محـور مطالعـات



 روت عبارت يا قطهٔ دلخواهش را با با بهعرش اعلاى شادى هـاى آسـمانى مـى. رورد. مـارتين از تمـام زنـانى كـهـه بـا او
 حر كت اين صدا محر كى براى عشق مارتين بود، و او باهر كلمر المأى كــه روت مى گفت مىلرزيد و مى تيـيـلـ صـدايش از كيفيتى آرامـش آفـرين، بـا الحـانى








 را براى مارتين مى خواند و او بارها ديده بود كه قطرههـاى اشـكـك، جشــمههـاى روت را در خود غرق كردهاند زيرا طبيعت هنر دوستانهاش بسيار ظريف بود و زود واكنش نشان مى داد. در چخنين لحظـاتى عواطـف روت روت او را را آن قــدر بـالا

 خيره شده اسـت و زرف تـرين اسـرارش را مطالعـه مـى كـــد. سـبس، وقتـى از از حساسيت لطيفى كه به دست آورده بود باخبر مى شد، مى گفت اين عشق است

و عشق بزرگكترين پبديدهُ عالم است و وقتى دوباره آنچچـه را ديـلده بـود مـرور
 شو خى خشن و بزن بزنهأى قلدرانه - از دالانهاى حافظـهماش مـى گذشـتند و در مقايسه با گرمى متعالى كه در آن لحظه او را ڤر اگرفته بـود نـاجپيز و پسـت مى نمودنل.
اوضاع براى روت گنگگ بود. قلب او در گذشته هر گز گرفتار نشده بـود. تجربهاى كه داشت تنها از كتابهاى گوناگون بود، كه در آنها واقعيـتههـاى زند گى زوزانه به كمكك نيروى تخيل به قلمرو لطيف بر تـر از واقعيـت تر جمـه مى شدند؛ و او كمتر مىدانست كه اين ملوان زمحت آرام آرام به درون قلـبش مى خزد و نيروهايى رادر آن ذخيره مى كند كه روزى منفجر خوأهند شد و بـه صورت امواج آتش، وجودش رادر كام خـود خواهنـلد سـوختـ. او بـا آتـش واقعى عشـق آشـنا نــود. اطلاعـاتش دربـاره عشـق، تمامـاً نظـرى بـود و آن را

 مى ينداشت. تصور او از عشق، بيشتر به تصورى مىمانست كه از محبتـى متــين داشت، مححتى كه در فضايىى آميخته با بوى گل، روشنايى خفيـفت و آرامشـى آسمانى تقد يـم معشوق مى شود. او تصورى از تكـانهـاى آتششفشـانى عشـق، گرماى سوزان و خاكسـتر خشـكى كـه از آن بـر جــا مـى مانَــل نداشـتـ. او نـه نيروهاى خودش را مىشناخت نه نيروهاى جهان را؛ اعماق زندگى در نظـرش دريايى از خيالبافیها به شمار مىرفتند. محبت زناشويى پلدر و مادرش، كـمـال مطلوب او از وصلت عاشقانه بود و آرزو مى كرد كه ایى كـاش روزى بـى هـيـِي فراز و نشيبى، در Tاغوش همان شيرينى آرام زنلگى با معشوقش قرار بگیرد. بلـينسان بود كه به مارتين ايلن به عنوان شخصىى تـازه و فـردى عجيـبـ نگاه مى كرد و تأثير اتى را كه او بر وجودش مى گذاشت داراى صفت تـاز گى و غرابت مىدانست. اين بسيار طبيعى بود. به طرقى مشابه اين، وقتى به جانوران وحشى در پشت ميلههاى قفس نگاه مى كرد و يا وقتى شاهد توفانى تند بود يـا

وقتى به محض ديلن خطـوط بـرق رعــل بـه خـود لرزيــده بـود، احسـاسهـاى غيرعادى را تجربه كرده بود. در اين پديدهها چییى كيهانى وجود داشـت، در

 گرمسيرى از جهرهاش بر مى خاست و در عضلات بر آمله و جهندهاش نيـروى آغازين حيات موج مىزد. او زخم و نشـان دنيـاى اسـرار آميز مـردان خشــنـ و ور

 را چحنين آرام به دست آورده است در نهان به غرورش بر مى خور برد. گذشـشته از اين، مانند همئ مردم در او نيز انگیيزهالى براى رام كـردن يـك مكر موجـود وحشـى ايجاد شده بود. اين انگیيزه، نآكگاهانه بـود و در دورتـرين نقطــُ افكـار روت قـرار داشـت

 ظريـفـتـرين تصـوير جهـان اسـت. همچجنـين، روت بـه تجربــهُ خــودش نيـز نمى توانست تكيـه كنـد و دريابـد ايـن احسـاس آسـمانى كـه از مـارتين بـه او مى رسد آسمانىترين پديلهها يعنى عشق است، عشقى كه مردان و زنـان را را

 مقاومت نايذيرى به سوى هم مى كشاند.
 ظرافتهاى حدس نزدهایى رادر مارتين رديابى مى كرد، كه به نظرش همٌ رِـون
 با صداى بلند براى مارتين خواند و غالباً از تفسيرهاى عجيبى كه او از عبـارات
 نمى گنجيد كه بسـيارى از تفسـيرهاى مـارتين بـا تكيـه بـر تجربــهاى كـهـ او در

برخورد با مردان و زنان در زندگى به دست آورده بود، بهمراتب درسـتتـر از تفسيرهاى خودش باشند. تصورات مارتين به نظرش خام میىرسيدند، اما گاهى
 ميان ستار گان ره مى گشود كه روت نمى توانسـت ردشـان را پـى گیـيرد و تنهـا
 حدسنايذير او بر خود بلرزد، آنگاه برايش قطعهاى نواخت -اما نه خطاب بـه
 وجو.دش غرق شد. طبيعتش، همحِنان كه گل در برابر آفتاب باز مسى شـود، در
 كار گرى به قطعات كالاسيكك نمايشى كـه روت همـه را تقريبـاً حفـظ بـود، بـا وـا شتاب صورت گرفـت. بـا ايـن حـال، مـار تين علاقـهاى آزادمنشـانه بـه واگثــر و و اورتور تانهويزر از خود بروز داد، البته وقتى روت كليــد را بـه أو داد و مــدعى

 و زندگى روت را نيز با موتيف گّر زائر/ن يكى دانست؛ و از اين حالت متعالى كه

 گاهى مار تين پر سش هايى مى كرد و ذهن روت را موقتاً دربارهٔ درستى يـا نادرستى تعريفها و مفاهيمش از موسيقى بــه ترديـــ مـى انــداختـ. امـا دربـاره
 مارتين همواره با حالتى حيـرتزده مـىنشسـت و بـه ملـودى آسـمانى صـداى
 ناى مانند و تحريرهاى تيز دختران كار گر، كه تغذئُ درست و حسابى نداشـئتند

 نو اختن براى مار تين لذت مى برد. در حقيقت، اين نخستين بار بود كه روت در

برابر روح زندهٔ يكك انسـان هنرنمـايى مـى كـرد، در قالـبـ تـازه ريختـن خمـيـر




 به خواب رفته بود. روت گر چهه با حق مالكيت آشنايى نداشت ام اما متو احساسى در ارتباط بين مارتين و خودش شد شده بود بود. مارتين نيز تأثيرى نيروبخش


 روت نياز داشت قدرت بود، و مارتين اين قلرت را را سخاو تمندانه در اختيارش

 كتاب ها يش مى رفت و با اشتياقى بس بيشتر و نيروى اندو ختـها ونى فزونتر، مطالعه مى كرد.


 دوباره زندگى او با احساساتش جوش مى خلى ردرد.







علت، باتلر قوم و خويشى در كاليفرنيا نداشت. كارى در پاپپخانه پيـدا كـرد خودش بارها به من گفته است و اولين حقوقش سـه دلار در هغتـه بـود. امـروز



 آن مبلغ از چه چهيز هايى مىبايست دست مىشست. اما خيلى زود در آمدش از سه دلار در هغته بيشتر شد و با بيشتر شدن دستمزدش، پس إنـ اندازش نيز بيشتر مىشد.
 آينده دوخته بود. بعداً وارد دبير ستان شبانه شد. وقتى هغده سـاله بـود دسـتمزد
 مى خواست راهى را در زندگى بيش بغيرد و به فكر امرار معـاش تنهـا نبـود و حاضر بود براى رسيلدن به هلف نهايیاش از سودهاى آنى بیگذرد. در فكـرش



 او با شنيدن داستان تلاشهاى آقاى باتلر در سالهاى جـوانى مـىدرخشــــيد امـا متختصر انخمى هم در پيشانى اش احساس مى شد.




 روت حرف مارتين را بريد و گفت: الخودش غذاى خودش را روى يك

91 جك 91
(اغذايى كه مى خورده حتماً خيلمى بـدتر از غـنايى بـوده كـه ملوانـا تـوى
 جا پِيدا نمى شه.")


برابر مى گیرد."

مارتين نگاهى تيز به جهرهُ رو

 سالهایى سال هر جیى Tات آشغال بوده به شكمش بسته، حالا بات شرط میىبندم كه شكمش سالم نيست." چشمان روت در برابر نگاه جستجو گر مارتين به سوى زمين متو جه شل.
 دحِّر سوء هاضمه باشه.")
روت اعتراف كرد: (ابله، سوء هاضمه دارد. اما -1)



 روت سرش را بهنشانه موافقت تكان دان داد و شتابان گفـت: (امهـا از آنجـور


مارتين با صداى بلند گفت: "احتماً هم اين طورى بوده. هفتـهاى سـه دلار، هفتهایى چار دلار برای آدم كم سن و سالى



9Y / 9 مارتين ايدن

خوش گذرونى كردنـو يــاد نمـى گرفتـه - البتـه سـى هـزار دلار خيلـى ديـر بــه سر اغش اومده.)
نيروى تخيل دلسوزانهٔ مارتين، تمام جزيـات بى شمار زند گى آن جـوان و رشد معنوى مححلودش تا تبلديل شدن به مردى با سى هزار دلار درآمد سـالانه

 مارتين افزود: (امىدونى، دلم برایى آقاى باتلر مىسوزه. أون خيلى جـورون



 هزار دلار يه جا بده و به دست بياره.")


 محكمش را به لرزه در آورد يا د گر گون كند. اگر روت به جا جاى بيست و چههار
 خانو ادهاى كه به دنيا آمده و شكل گرفته بود، همٌحون بلورى شده شكافنهاى زندگى شكل گرفته باشد. درست است كه قضاوتهای عـای عجيـب و غريب مارتين هنگام ادا شدن از دهانش او را به دردسر مـى انداختنـد امـا روت اينها را به نايابیى شخصيت و غرابـت زند گی او نسبت مى داد؛ تازه، خيلـى زود از يادش مىرفتند. با اينحال، او ضمن آنكه اين قضاوتها را تأييد نمـى كـرد، اما قدرت بـان و برق چششم و جديت چهره مارتين بـه هنگـام صـحبت، هميشـه روت را مىلرزاند و به سوى او مى كشاند. هر گز حدس نمىزید اين مرد كــه از
 مفاهيمى گستردهتر و زرونتر، به افقهـاى بـس دورتـر از افـــهـاى او روشــنى

جك لندن / سه
 مى توانند و جود محــلوديت در ذهـن ديگـران را تشـخيص دهنـلـ. و بـه همـين علت، روت احساس مى كرد جهاننگریاش عملاً بسيار پر دامنه است و هر جـا
 جهاننگرى مارتين است؛ و روت در اين انديشه بود كه به مارتين كمكك كنــ
 خودش يكى شود.
روت گفت: (ااما داستان را به پايان نرساندهام. اين طور كه پدرم مى گويد او جنان كار مى كرد كه تا آن زمان هيَّ يكـ از پادوهايش مثل او كـار نكـرده بودند. آقاى باتلر هميشه مشتاق كار كردن بود. هيِّيِّاه دير نمى آمل و معمـولاً چنلد دقيقه پيش از آغاز كار بـه دفتـر پـلرم مـىرسسيل. بـا ايـنـحـال در وقـتش صرفهجويى مـى كـرد. از هـر لحظـه بـى كــارى بـر ای كتـاب خو انــلـن استتغاده مى كرد. دفتردارى و ماشين نويسى را ياد گرفت و هز ينهُ درسهاى تندنويسـى را شبها با ديكته كردن برخحى متن ها براى يكك مخبر ڤضايى كه نياز به تمرين داشت در می آورد. خيلى زود منشى شد، بلين ترتيب ارزشش كلى بالا رفت. پدرم او را مى ستود و مواظب بود كه حتماً ترقى كنل، به پيشنهاد پدرم به كالج حقوق وارد شد. حقوقدان شلد و وقتى پدرم او را به عنوان شر يكك كو حككتر خودش برگز يلد، بهندرت ممكن بود در دفتر كارش ديـلده شـود. مـرد بزرگگى است. بارها برگز يلده شدن به مقـام سـناتورى در سـناى آمريكـا را رد كـرده و بدرم مى گويد هر وقت جاى يكى از قضات داد گاه عاللى خاللى شود بالافاصـله
 زندگی، برای همهُ ما الهامبخشُ است. نشـان مـىدهـل كـه آدم صـاحب اراده، مى تواند از اطر افيانش برتر شود.")
مارتين با لحنى صميمانه گفت: (امرد بزر گـه.)" اما به نظرش رسيد در اين گزارش شفاهى، پیيزى هست كـهـ بـه احسـاس


خسيسبازى و محروميت كشى نمىديد. اگر اين كار را در راه عشـق يـك زن يا رسيدن به زيبايى انجـام داده بـود، مــارتين مـىتوتوانسـت از او بيـذـيرد. عاشـق
 برایى سى هزار دلار در سال، از آن كارها نمى كند. او از زنـدگى شـى شـغلى آقـاى باتلر خوشش نمى آمد. خلاصه آنكه نوعى پستى در آن مىديد. سى هزار دلار










 مردانى كه به طبقهٔ خاص خودش تعلق داشتند شكل دهد.

مارتين ايدن كه از دريا بر گشته بود، با اشتياق يك عك عاشق، راه كاليفرنيا را با بيش


 حقوقشان را گرفتند و رفتند و مارتين بلافاصله در يـك

 مطالعه و كتابخوانى كند.

جك

ذهن مارتين همچحون ذهن يـكـ پثزوهنـــه بـود، و در پـس اسـتعدادى كـهـ
 دستور زبانى را كه با خود برده بود بارها خو اند تا Tانكه از آغاز تـا پايـان آن را

 خطاهاى گغتارى آنها را ااصلاح و بازسازى كند. وقتى فهميد كه گوشـش اين خطاها حساس شده إست و خـودش داراى حساسـيت دسـتورى مـىشـود،
 مانند كسى كه مى خو اهد دعوا كند به صـه صدا در مى آورد؛ و و غالباً، در اثر كمبود
 عادتهاى تازه در يكك روز، خود
 وازْنامه رآغاز كرد و روزى بيست وازه بر ذخيره واز گانش افزوهد متو جه شد




 كلمات ديگر را طورى تلفظ كــد كـه خـوب بـه گـوش برسـند، ايـن كـار را

 سفرش را تأمين كرده بودند.





بود كه تقريباً بیى هيج ز زحمتى در ذهنش نتش بستنـ و و به نظرش





راه يافتند.


















 صورت تمايل مى توانستند قاضى داد كاه عالى شوند.

بهمحض آنكه اين انديشه در ذهنش ريشه دوانل، بر وجودش چجيره شـــ و
 وصفنانٍذير سرمست شده بود و احساس مى كرد كه هر كـارى از دسـتش بـر


 دو دستش آن را بردارد و بِجر خاند و وارسى كند. در آن دنيـا خيلـى چییه هـاى







 ساعت است. او شكستنايْنير است. طرز كار كردن را مىداند، هـر دزیى را الز

 مجسم شد. نويسند گان ديگرى هم بودند كه قايق بخار داشتند. به خود هشـــدار
 است كه از راه نويسند گى بها آن اندازه پول در آورد كه بـراى ادامـــه مطالعـاتش
 گرفت و آماد گى پيدا كرد، آثارى بزر گك خواهد آفريد و نامش بر بر سر زبانها
 است كه او خودش را شايسته روت خواهد كرد. شهرت، بسيار خـوب اسـتـ،
 نبود، بلكه يكى از عاشقان ديوانهٔ خدا بود.

مارتين بهمحض ورود به او كلند، با دستمزد روزانهاش در جيسب، بـه اتــاق

 را بهايايان برساند به ديدنش مىرود. خوددارى از ديلن روت زياد دشوار نبود، چون آتش خشمگين تب خلاقيت در درونش زبانه مى كشيد. گذشـته از ايـن، همان مقالهاى كه دستاندر كار نوشتنش بود، روت را به او نزديكك تر مى كرد. نمىدانست مقاله|ش بايد چند صفتحه باشد اما كلمات يكك مقالــٔ دو صـفتحهاى را در ضميمهٔ يكشنبئ روزنامـهٔ سانعرانسيسـكو اگزمينـر شـمرد و آن را الحَـوى خود قرار داد. سه روز، شديداً بر مغزش فشار آورد و شـرح ســر رو را پا يـان داد








 هر گز لوله نكنيد و هميشه در يكك روى كاغذ بنويسـيد. در هـر دو مـورده، ايـن
 درجه يك؛، بـراى هـر سـتون مطلبـى كـه تحويـل داده شـود •ا دلار دسـتمزد مى دهند. به همين علت، درحالى كه مقاله را براى بار سوم بازنويسى مى كرد، با ضرب كردن •ا ستون در •ا دلار به خودش دلدارى داد. هر بار كه اين عمل
 مى گفت اين از دريانوردى بهتر است. اگر مرتكب پپارهاى اشتباهات نشده بـود


## جك لندن / 99

همين مبلغ را از راه دريانوردى در آورد مىبايست سه ماه و اندى جان مى كنـ كند. به اين نتيجه رسيد كه وقتى آدم مى تواند نويسند













 پیإیى را در پنج بخش دارد و چند ین داستان پياپیى ديد كه تا هنت شما شماره طول كشيلده بودند و او هم تصميم گرفت داستانى به همان بلندى بنويسلد.


 شگفتانگییز بود، جنان عشقى به واقعيت داشت كه او را مجبور مى كرد درباره
 استفاده از مصالح واقعى دانش خودش، تصميم گرفت ماجراهانى سانختگى دو

-••

تحرير در آورد. عصر روز يكشنبه بود كـه پـيش خـودش گُنـت كــار سـادواى


 خانو ادهشان كشف كرده بودنل به ريشخند گرفتند.





 كه تصورش درباره سرعت انتشار مطالب در ستونهاى روزنامه درسـت نبـوده


بر ايش خواهد نوشت.












جكك لندن / 1.1

مناسب تشـخخيص داده بودنـل يادداشــتـبـردارى مـى كـرد. در يـكـك جيـز حـتـم داشت. كارى كه اين انبوه نويسنلـگان انتجام داده بودنل او نيز مىتوانسـت انعجام دهل. وقتى در مـجلهٔ/خدار كتـابه در پـاراگرافی كــه بـه دسـتمزد نويسـنل گان مـجله ها مربوط مى شل خوانل كه روديارد كيبلينگك نه تنها براى هر كلمهاى كه مىنوشت يكك دلار نمى گرفت، بلكـه حــاقل نـرخ مـجـلا درجـه يـكـ، دو سنت برای هر كلمه است؛ از اين خْر خيلـى خوشــحال شـلـ. حـتـم داشـتـ كـه مجلة جوانان جزو مـجلههاى درجه يكك بود و با آن نرخ، سه هزار كلمهاى كــه آن روز نوشته بود •4 دلار دستمزد داشت - كـه مـزد دو مـاه جــان كنـلـن در دريا بود!

شب جمعه، مجموعهٔ داستان بيا پیى را به پِيـان رسـانل - كـه بـر روى هــم بيسـت و يكك هزار كلمه داشت. حساب كرد كه اين داستان از قرار كلمهای دو سنت، چچهار صل و بيست دلار برايش در آمل خواههل داشت - كـه بـرای يــك هفته كار، بد نيسـت. اين پوله بزرگك ترين مبلغى بود كه تـا آن زمـان يكـجـا بـه دست مى آورد. نمى دانست ایـن همـه را جـه جـورى خـرج كنـلـ. معـلن طـل كشف كرده بود. از جايىى كه اين بول به دست مى آمل مى توانست هميشه پول
 مشتر كك شود و دهها كتاب مر جع بخرد تا بر الى مر اجعه به آنهـا مجيـور نشـود به كتابخانه برود. با اين-حال، مقلار زيادى از جههار صـل و بيسـت دلار، خـرج
 خلمتكار برای گرترود استخلدام كنلد و يكك دو چر خه بر ای ماريان بخرد. دستوشت حجيمش را براى محجله جوانان بسـت كـرد و بعـل از ظهـر روز شنبه، پس از T Tنكه طرح مقاللـهاى دربـاره́ صـيل مرواريــل را ريـخـت، بـه ديـلـار روت رفــت. مــارتين بـهه روت تلفـن كــرده بـود و روت هــم خــود شش بـراى
 مـارتين وز يـلـن گرفــت و همـحٌـون ضـربهاى بـه روت اصـابـت كـرد. احسـاس مى كرد كه اين نسیم وارد بدنش مى شود و همـحون آتشى سيال در رگك هايش

جريان مى يابد و با قدرت انتقال يافتهاش او را به لرزه در مـى آورد. مـارتين بـه


 مى شد. روت با شگغتى متو جه خط سرخى بر گردن مارتين شد اما با خنـدلدالى



 بر سرش بگذارد و بعد هم تعارفاتش را به مناسبت بر گشتن مارتين اعلام كـرد.
 به او دست داده بود. تغييرات مارتين، كار دست روت بودند و او از ايـن بابــت بر خود مى باليد و با جاهطلبى بيشترى درصدد كمكك به او بر آمد.
 مارتين بود. او نه تنها درستتر بلكه راحتتر صحبت مى كرد و وازَههاى تـازه بسـيارى در گفتـارش بـه گـوش مـىرســيد. امـا وقتـى بـه هيجـان مـى آمــد يـا
 صامتهاى انتهاى كلمات را مىانداخت. همتحنين وقتى مى خواست وازْ ههـاى
 احساس مىشد. از طرف ديگر، در كنار روانى بيان، نوعى سبكى و و بذله گويى
 خودش بهآدمى دوستداشتنى تبديل كرده بود رو حئ بذلـه گـويى و شـوخش بود كه در حضور روت به دليل نداشتن كلمات و تمـرين كـافى، تـا آن لحظـه نتوانسته بود آن را بنماياند. تازه داشت در جهت واقعى خودش قرار مى گر ترفت



جكك لندن /

سرزنل گیى و نشاطش را نشان دهد تا او پا به پايشّ بيايد، اها هرگزَ جرأت جلـو رفتن از او را به خود نلاد.
از كارهايى كه در اين ملدت كرده بود، از نقشهاش بر الى نوشتن به منظـور

 نينل يشيل.
روت با صراحت گففت: اممىدونى، نو يسنلگیى بايل مثل هر كار ديگـر بـه يكك حرفه تبلديل شود. البته اين به اوون معنى نيست كه من چجيزى از نو يسند سر در مى آورم. من فقط مى خواهـم مثل يكك آدم معمولى در اين باره قضاوت

 آهنگر ها بيشتر اسـت كه حتماً تعداد آدمهايى كه مسى خواهنـلـ دسـت انـلـر كار
 مارتين درحالى كه بنهانى از طرز بيان روت بهو جلـ آملهه بود برسيل:
 ساخته نشدهlم؟") و در همان حال، نيروى تخخيل تيزپــروازش، تمـامى ايـن صسخنه و فضـا را































 مار تين پر سيد: إيشينهادتون چیيست؟
 مىدونم كه اين احساس در درونم هست.

جك لندن / 0 •

روت در پاسخ گفت: (ابايل درست و حسابى تحصيل كنى، حالا سرانجام


 حرفش را بريد و گفت: "البته نويسند گيت را هم مىتوانى ادامه دهیى." مـرتين با قيافهاى گرفته گفت: "مجبورم ادامه بلهمم.")

 شاد نمى كرد.
 زندگى كنم و كتاب و لباس بخخرم."
 در Tامل به دنيا نياملى؟ رو؟


 درست كنتلد.")
 كرد. اين اصطلِح عاميانه است، زياد هم گُ شوشنواز نيست.
 اين جور مواقع اشتباهم را فورى بییى."





مشتاق بود كه او را به صورت مرد كمال مطلوب خو خـو

 اين امتحانات اعلام كرد.














خانم مورس به شوهرش گفت: (الو نخستين مردى است كه تا تا امروز توجه



 روت استفاده كنيم؟؟

جك لندن / V/V

خانم مورس در ياسـخ گفت: (امنظورم اين است كه اگر كــارى در جهــت كمكك به او از دستم بر آيل ترجيح مىدهم نگڭذارم بير دختر از دنيا برود. اگـر اين مار تين جوان بتوانل علاقهُ او را به بشـريت بـه طـور كلـى بـر انگیـزـد، كـار بزرگیى كرده است.")
 مـجبوريم فرض كنيم عزيـزم - فـرضو كـن مـارتين علاقـهُ روت را شــلـيلاً بـه خودش بيلار كنل؟؟"
خانم مورس خنلديل و گفتت: ااغير ممكن است. روت سـه سـال از مـارتين بزر گکتر است، تازه، اين غيرممكن است. همچجـو اتفـاقى نمـى|افتـلـ. مـن تعهــل


بلدين ترتيب نقش مارتين تعيين شل. در همان حال او با بيشڤقمى آرتور و
 روز يكشنبه با دو چر خه به كوههاى اطراون برونل. اين برنامه زياد تو جه مـارتين را جلب نیكرد تا آنكه فهميلـ روت هم دو حر خه دارد و مى خواههـل بـه گـردش برود. مار تين دو چر خه سوارى نمى كرد و دو چرخه هـم نداشت، اما اكنـو ن كـه روت مى خواست به دو جر خخه سوارى بـرود، او نيـز تصـيميم گرفـت دو چرخــه سوارى را آغاز كند؛ و وقتى شـب بـهخ خيـر گفـتـ و از خانـه بيـرون آثـلف، سـر راهش به يكك مغازه دو جر خه فروشى رفت و جههل دلار داد و يــك دو جـر خــه خريل. اين پول، دستمزد بيش از يڭك ماه جان كنـلنش بـود، و بـا خــرج شــلـن آن، ذخيره پولش به طرز چچشمڭگيرى كاهش يافت؛ اما وقتى صل دلارى را كه قرار بود از روزنامةاگگرمينر بگگرد به پحهار صلـ و بيست دلارى كه حدأقل مبلغ دريافتىاش از معلهُ جوانان بود افزود، احساس كرد كه تا اند|زالى از دشوارى حاصل از ايـن ولخرجــى . بـى سـابقه كاسـته شـلده اســت. راه خانـه را بـا تمـرين دو جر خه سوارى گذرانلد و از اين كه لباسش خراب شله بود غصهاى بـه خـود راه نداد. همان شب از خانة آقاى هيگينبو ثـام، بـه خيـاطش تلفـن كـرد و يـكـ


پلههـاى اضـطرارى بـه ديـوار عقـبـ سـاختمان چســبيله بـود بـالا بـرد و وقتـى


 ورودى دبيرستان كند اما مقاللٔ صـيد مرواريـد دايمـاً وسوسـهاش مـى كـرده، بـه طورى كه تمام روز را در تب سـوزان بـازآفرينى زيبايى و حالـت عاشـقانهاى


 آقاى هيگينبوثام، بلون شام سنگين يكشنبه كه آقاى هيگينبو ثام هميشه ميـزش را با آن مى آراست، به كارش ادامه داد. آقاى هيگينبو ثام، حنين شـامى را تبليغ برای بيشرفت و بهروزى اين جهـانىاش مـىدانسـت و آن را بـا ايـراد وعـظ و
 مذ كور به هر انسان سخت كوش مىدهند تا پيشرفت كند، مى ستود - در مورد
 به مقام صاحب فروشگاه نقدفروشى هيگينبو ثام رسيلـه است.
 به خيابان رفت و اتوبوسى را كه به او كلند مىرفت سوار شد و راه دبيرستان را
 گغتند بهجز درس دستور زبان، بقيه درسها را قبول نشده است.


 نمى شود توصيفش كرد - -زشت است. توصيه مى كنم...") پرفسور هيلتن لحظهاى مكث كـرد، آنگـاه چچنـان كـه گـويى بـه يكـى از


جكك لندن / 9 ج

دبير رشتهُ فيزيكك در دبير ستان بود، خانو ادهای بزرگك د|شت، حقوقى بخـور و نمير مى گرفت و جزو گنـجينههای بسيار نايابـ اطلاعـات طـوطىوار بـهـ شـمار

مىرفت.
مارتين در حالم كه آرزو مى كرد ایى كاش طورى مىشد و آن مـردى كـه


هيلتن با او صشحبت مى كرد، گیفت: (بله آقا.)

سال ديگر در آنجا درس بخخو انيل. روز بهخير." "
هارتين از علم موفقيت خودش زياد متأثر نشلد، اها وقتـى تو صــئ پرفسـور
 روت از اين رويلاد به قدرى آشكار بود كه مار تين هـم بر قبول نشلن خـو رو

تأسف خورد، اما اين فقط به خاطر روت بود.
 كه وارد دبير ستان مى شوند معلو دات دارى، با اين حــال نمـى تـو انى در آز مـون
 گسسته و ناقص بوده است. به انضباط در مطالعه كردن نياز دارى و اين را فقط




 قلم زنى تأمين نشل باز هـم روزها را مىىتوانى بروى در جايىى كار كنیى."


"ارفتن به ملـرسهُ شبانه، به نظرم كار خیلى بحچگانهای باشد. اما اگگر مطمـئن

-


 صرف كردن در اين راهها ندارم.")




 انتقال دانش نياز دارى.)
 متو اضعانه ترين راه بيان مقصو دش را پيدا كند.



 دستور زبان را پطورى یاد گرفتم. از موضوعات


 اوضاع را به دست مى آرم -

روت حرفش را بريد و گفت: (الطفاً نگو به دست مى آرم.")
 روت اعتراض كنان گفت: (ادر زبان شيوا، اين عبارت معنى ندارد.) مارتين خودش را جمع و جور كرد تا از نو آغاز كند.

جك لندن / 11

"مى شوم.il
روت از روى دلسوزى، دست از ايرأد گيرى برداشت و مارتين افزود:
 مىروم اين طورى تحت تأثير واقع مى شوم. نقشى كه معلمان بازى مى كنند اين


 هست در همان اتاق است، و آنها راهشان را در آن اتاق مىشناسند و كارشان اين است كه راه را به غريبهها نشان دهند وگرگنه ممكن است در آن گم شوند. اما من به اين زودىهها گم نمىشوم. من با پستى و بلندى مححل آشنايـم. معمـولاً مىدانم كه در كجا واق شدهام. اشكالى مى بينيد؟؟" "انگو در كجا واق شدهام.") مارتـن سپاسـگزارانه گگفـت: اادرسـت اسـت. بايــل بگـويم در كـجـا واقـع شدهام. اما كجاش هستم -- يعنى كجا بودم؟ اوه، بله، توى اتـاق نقشـه. خـوبّ، "بعضى مردم - "
روت حرفش را اصالح كرد و گفت: (ابعضى اشخاص"). (ابعضى اشخاص به راهنمـا نيـاز دارنــل - بيشـتر اشـخخاص؛ امـا مـن خيـال



 تندتر اكتشاف خواهم كرد. مىدونى سرعت يكـ ناو گـان، سـرعت كنــدترين
 متأثر مى شود. آنها نمى توانند سريع تر از گروه همكـارانشـانـان بتازنــلـ. امـا مـن
 بيشتر باشد.")

روت برايش نقل قولى آورد و گفت: (اكسى تندتر مىرود كه تنها برود.)







 ذهنش زنده شدهانــد او را از درون تكـان مـيدهــلـ. آه، چــه لحظـاتى! بــه رمـز
 استادان شعر انجام داده بودند. به همين علت بود كه آنها را غولنهـاى ادبيـات
 را ااحساس مى كردند يا مىديدند، پگگونه بيان كنند. سگكهاییى كه در زير نـور



 مىديد اما تنها كارى كه از دستش بر مى آمد زوزه كشيدن و پارس كـر آردن بـه روت بود. اما بايل از خوابيـن در زير نور آفتاب دسـت بـردارد. بايــد برخيـزده،







جك لنـن / / /

يهنههاى ستاره باران در نظرش زنده شد... تا سـرانجام متو جـه آرامـش محـيط
















او نيز چنين خواهد كرد. خدايا! -







M أرتين ايدن

كه مى شناخت، سو گُند خوردن را شنيلد و يكـه خـورد، نـه بـه دليـل تربيــت يـا

به وزش در آمله بود يكه خورد.






 برايش بيش آمده باشلد، با شناخت هو شمندانهأى كه از احساسات خود














خود را مى گرفت، آنها را در هم مى بافت و عبـارتهـايى مـىسـاخت كـهـ بـا

 حر كت باز مىماند. از درد اشتياق به بيان، بر خود مى بيدجيد امـا فقـط سـخنانى
 است. وزن شعرش با پاهاى درست گام بر مىداشت و قافئُ شعرش بـا آهنگیى طولانىتر و درست، گامهاى سـنگين تـرى بـر مـىداشــت امـا سـوز و گــداز و سـتايش والايـى كـه از درونـش مـى جوشـيـد در شـعرش احســاس نمـى شـــــ نمى توانسـت سـر در آورد، و پـس از آنكـهـ بارهـا مأيو سـانه شكسـت خـورد و |فسردهدل شد، به سراغ مقاله|ش رفت. مطمئن شده بود كه نثر وسيلهُ آسانترى

پس از مقالةُ صيد مرواريد، مقالهاى دربارهٔ كـار در دريـا بـه عنـوان يـكـ

 داستان كو تاه نوشت و بیش از آنكه گام نخست را به پاییان رسانيده باشد شش داستان كو تاه را نوشته و بـه مـجلـههـاى مختلـف فر سـتاده بـود. زيـاد و پيوسـته




 مانده و بوى آب صابون، ظـاهر شـلختهوار خـواهرش، و چههره مسـخره آفـاى
 داستانهايى كه مىنوشت همگیى قطعههايى از واقعيت بودند كه از ذهنش مى شدند و بر روى كاغذ نقش مى.بستند.

روزها بس كوتاه مىنمودند. بسـيار چیزهـا بـود كـه مـارتين مـى خواسـت
مطالعه كند. خوابش را در شبانه روز به پــنج سـاعت رسـاند و متو جـهـ شــد كـهـ همين مقدار خواب برايش كافى است. كوشـيد ايـن مقــدار را بـه پهـار و نـيم
 ساعتهـاى بيـدارىاش را بـا نشـاط تمـام صـرف هـر يـكك از كارهـاى مـورد علاقهاش كند. هر گاه نوشتن را متوقـف مـى كـرد تـا كتـابى بخوانــد يـا كتـاب خواندن را متوقف مى كرد تا به كتابخانه برود يـا خـودش را از آن اتـاق نقشــــ دانش يا مجلههاى سرشار از اسر ار نويسند گانى كه موفق به فروش كا كالاى خود شده بودند محروم مى كرد، متأسف مىشد. وقتى بيش روت بود و مى خواست

 دست دادن كمترين وقت ممكن كارش را آغاز كند. دشوارتر از همـه، بسـتن ونـ
 خستهاش به اميد خوابيدن بود. از انديشهُ توقف زندگى متنفر بـود، حتى يـك لحظهٔ كو تاه، تنها چيزى كه به او دلدارى مىداد اين بود كه ساعت شـماطهدار را پنج ساعت جلو كشيله بود. بـه هر حـال، پــنج سـاعت از دسـتش مـىرفـتـ،
 روز نوزده ساعتهٔ باشكوه ديگرى آغاز مىشد.
 پول تازهاى به دست نمى آورد. داستان پيوستهای كه بـراى پسـران نوشـته بـوده،
 داستان چنان ماهر انه و دقيق تنظيم شده بـود كـهـ احسـاس مهربـانى بــه سـردبير
 احساسى آميخته با مهربانى نداشت. مارتين پس از دو هفته انتظار، نامهاى بـه او
 سانفرانسيسكو رفت تا شخصاً با او ديدار كند. اما وجود نگگهبان كم سن و سال

جكك لندن /11V

و سرخ مويیى كه جلو در ايستاده بود باعث شل كه مارتين نتو اند آن شخصـيـت



 آمريكا فرستاد، آنها نيز سريع تر از بقيه، مقالهها را همراه ورقههاى چجايى ععـلـ پپ يرش پس فر ستادنل.
داستانهاى كو تاهش نيز به شيوهاى مشابه اين بس فرستاده شدنل. آنها را

 كه تمام دستنو شتها بايل ماشين شونل. علتش را بيلا كـرد. البتـه سـرد.بيرها بـهـ قلدرى گر فتارند كه نمىتو اننل به خودشان فشار بياورند و وقــتـشـان را صسرف خواندن دستنوشتنهاى ماشين نشلده كننل. مـارتين يـكـك ماشـين تحريـر اجـاره كرد و با صرون يكك روز وقت، ماشين كردن را آموخت. همه روزه، هر آنچــه را مىنوشت ماشين مى كرد و دستنوشتغهاى سابقش را بـه مـحـض آنكــه بـس فرستاده میشلدنل ماشين مى كرد. وقتى ديل كه دستتوشتیهـاى ماشـين شـــنـه را
 چانهاش حالت پرخاشگً انهای به خود گرفت و دستنو شتههايش را دسته كرد و بيش سردبيران تازه شتافت. اين فكر از ذهنش كذشت كه نـهن ان او نتو انسته است بهدرستى درباره كار خودش قضاوت كنل. نوشته ها يش را يـيش گر تـرود بـرد. داسـتانهـايش را بـا نـا صداى بلند براى او خواند. چشمههاى گرگّرود برق زد، و همیچنان كه مغرورانـه به برادرش مىنگريست، گیف:
"اجه عاليه، تو دارى از اين جور چحيز| مىنويسى؟")


M 1 مارتين ايدن

گرترود پاسخْ داد: (اعالى بود، عالى، منو تكون داد. سرتّا پامو تكون داد.)




 مى كرد داستانش را خيلى هنر مندانه به پايان رسانله است - گر ترود گفت









 خيلى جالب بود. ككجا مى خوأى بفروشيشن؟

 (ا'وه، صل دلار. اين طور كه از قيمتها "اجانمى جان! خدا كنه كه بفروشيش! الار





جكك لندن / 19

روت متو جه خواهل شل كه مارتين در اين ملت پهه مسى كـرده اسـت. در ايـن ضمن به درس خو اندنش ادامه داد. روح مـاجر اجويى، هر كزز او را بـا نيرويـى بيشتر از اين كنكاش حيرت آور در قلمرو ذهن، بهدام نينداخته بود. كتابـهـاى درسى فيز يكك و شيمى را خخريـلد، و در كنـار درس جبـر، بـا مسـايل و راهحـل
 مى یذيرفت و قلـرت بى ماننلـى كه براى درونبينى داشـت بـه او امكـان داد تـا واكنش هاى شيميايیى را به شكلى فهمیلدنى تر از آنچچه يكك دانش آ مـوز متوسـط در آزمايشگًاه مىديل بييند. مار تين درميان صفحات بزرگك و سنگين كتابـهـا سر گردان بود، و غرق در آثارى شلده بود كـه دربـاره́ ماهيــت اشــياء بـه دســت مى آورد. جهان را به معناى جهان بذيرفته بود، اما اين بار با ساختمان و سازمان جهان، تأثير و تأثير متقابل نيرو و ماده آشنا مىشل. تو خيـحات خود انْگیتختهاى كه بر إى مسايل سـابت داشـت، پيوسـته در ذهــنش زنــنه مـى شـلـنل. اهـرمههـا و قرقرهها او را شيغته خخود كر ده بودنل و فكرش به اهـرمههـاى چحـوبى و طنـاب و
 دريانوردى، كه به كشتى ها اهكان مىداد راهشان را بـى هيَّح خططيى در اقيـانوس بى جاده بييما ينله برايش روشن شل. اسرار توفان و باران و بحـنر و مـلـ بـرايش گُشوده شد و آگًاهى از علت و جودى بادهای بسامان او را بهاين فكر انـلـاخت
 مىتوانست مقالهاى بهتر از آن اولى بنويسل. يكك روز بعل از ظهر همراه آرتور به دأنشگاه كاليفرنيا رفت و درحاللى كـه نفـس در ســينهاش حـبس شـلـه بـود و نوعى أحساس خوفن مذهبى بر وجودش تِيره شده بود از آزمايشگاهها بازديل كرد، آزمايش عملمى را ديل، و به ستختر انى أستاد فيز يكك بر ایى شـاكردان يـكـك كلاس گوش داد.
اما نويسند گی را از ياد نبرد. رودى از داستانهاى كوتاه، از قلمش تراويل و شكل سادهاى از شعر را به روى كاغذ آورد -از آن گونـه اشـعارى كـه در مجله ها ديله بود. دو هفته وقت گذاشت و خودش را دپپار سـر گییجه كـرد تـا

توانست يك ترازذدى را به شعر بیقافيه در آورد، اما عدم پـذيرش سـريع آن از
 منتقد و ويراستار انگگليسى سدهٔ نوزدهم Tشنا شد و يكك سلسله اشعار دريايى به تقليد از شعرهاى او به نام يادداشتهاى بيمارستان سـرود. ايـن شـعرها سا ساده و
 گذاشت و نظرش درباره آنها اين بود كه بهترين اتـرى اســت كـه تـا تـا آن روز

 يكك نويسندهٔ موفق و در حد متوسط بود. كار سـخت، بـرايش معنـى نداشـت.

 در آن دم، همهِون سيلى خروشان و نيرومند به بيرون سرازير مى شد.
 سردبيرها بلدبين و بیىاعتماد شده بود. اما آنجّه مانع ارسال غزللهـا بـه سـردبيران شد بىاعتمادى نبود. اين اشعار در نظرش پنان زيبا مىنمودند كه مجبـور شــد
 يافت نوشتههايش را براى روت بخوانـد بـا او درميـان بگـذارد. تـا رسـيدن آن
 تكرارشان كرد تا همه را از بر شد.
مار تين در تككتكك لحظات ساعتها در ساعتهاى خوابش زندگى مى كرد و ذهن درونبين او مـىشـوريد و خـود
 مى آميخت و شگفتى هايى عجيب و ناممكن مى آفريد. درواقع، او هر گَز آرام و قرارى نداشت و اگر كسى با جسمى ضعيف تر يا مغزى كم توانتـر بـه جـاى اومى بود از هم پاشيده و تسليم شده مى شد. حالا ديگر بعد از ظهر بـه دفعـات كمترى سراغ روت مىرفت زيرا ماه زوئن نزديكك مىشد و او قرار بود در اين

ماه فارغالتحصيل شود و دانشنامهاش را بخيرد. ليسانسيه ادبيات! - وقتى دربارهٔ
 مارتين بتواند دنبالش كند.

 موسيقى مى ماند. اين ها روزهای به به يادماندنى در زند

 صعود از بلندىها، آنجارا تر كك گويد. با وجود

 مىدانست. بزر گكتر از ماجر اجويى او در دنياى انديشه، ماجر ایى عشـق او او بـود.





حدس زده بود.
اما دورى روت، هميشه او را مـأيوس كـرده بـود. روت خـيلى از مـارتين


 ديخر است. عشق مارتين، او را بالاتر از تمام طبقات قرار داده بود. او موجود ونى





- عاشقانه أو را راضى نمى كرد. تخيل عاشقانهاش، از روت موجـودى مقـد

























ديوانـهاش كـرد. چيـزى نمانـده بـود كـه بـازوانش را بگشــايد و بســان دوران بىقيدى گَذتهاش بر گردن روت بيندازد. به نظرش رسيد كه روت به سويش
 حر كت باز دارد.
روت زير لب گفت: (يكك كلمهاش را هم متو جه نشدى.")
 به چششمهاى گشاده روت نگاه مى كرد و متو جه بود كـه بـه ذرهاى از آنچچـه در



 خودش ترسـيد، از معصـوميت آشـكار او هراسان شـلد و دوبـاره از آن سـوى شكافى كه ميانشان بود به روت خيره شد. پلى كه زده بود شكست.





 همحچون او، بى چجون و پحرا تابع قوانين كائنات بود. مجبور بـود غـذا بـخـورد تـا تـا زنده بماند و هر گاه پاها يش را خيس مى كر د سرما مـى خـور رد. امـا نكتـه اينـجـا



 مرد خواهم ساخت. بيش خواههم رفت.)

يكك روز، اول غروب، مار تين درحالى كه مى كوشيد زيبايیى و انديشهاى را كـهـ


 (اصداى يه خانو مه، خانوم قشنغگ.

 است. در كشاكش تلاش براى ساختن غزله، وجود ري روت را را از يا ياد بـرده بـود و و














 با آنكه گوشى دستش بود و با بروت گفتگّو مى كـرد، احسـاس كـرد اشـتياق

شــديدى بــراى مــردن در راه روت دارد، در همـان دم، چششــمانـــازازهايى از







 به معناى زنده بودن و عشق ورزيلدن به اوست. مارتين بيست و يكـ ساله بـود و و پيش از آن، هر گز عاشق نشله بود.


 و كثافتهاى زمين پالوده، پاكك و مقدس شده بوده









 هيگينبوثام است كه در ابتداى صحبتش، به نحوى نتو انسته بود به مغزش شر راه يابد.

به محض بسته شدن در اتـاق روت پـس از خـرو جا آن دو و از پلـه پــايين آملدن مار تين در كنار روت، مارتين متو جه شد كه شديداً سراسيمه شده است.
 نمى دانست چهه بايد بكند. در خيابانها ديده بود كه زنهاى هـمطبقء روت بازو در بازوى مردها مى انداختند. اما گاهى هم ديده بود كه بازوشان در هــم نــود؛ درست سر در نمى آورد كه آيا فقط هنگام غروب اين كار را مى كـردهانـــــــــا يـا
 مى انداختند.
پیزی نمانده بود مار تين وارد بِيادهرو شود كـه مـاجر ایى مينـى بـه يـادش افتاد. مينى هميشه در پيادهرَوى اسباب دردسر روت بود. دومين بارى كه روت با او از خانه بيرون رفت شديداً سرزنشش كـرده بـود جـون روت را در طـرف
 وقتى با خانمى به گردش مى مرود هميشه در طرف تر افيك قرار مى گی گيرد. از آن

 بِيرد. مارنّيّن نمىدانسـت روت ايسن اصـل آداب معاشـرت را از كجـا آورده
 بهمحض آنكه به پيادهرو رسيدند، مارتين پيش خود گفت امتحانش ضر ندارد. پشت سر روت راه افتاد و بعد در كنارش جا گرفت. در ايسن لحظـه، آن مسألئ ديگر، خو دنمايى كرد. آيـا درسـت اسـت كــه بـازويش را بـراى بـازوى روت آماده كند؟ در تمام سالهاى زند گیاش، بازويش را براى بازوى كسـى

 خيابان تاريك بود دستشان را به كمر همديگر مىانداختند و سرهاشان را بـهـ
 آن دخترها نبود. مارتين مىبايست كارى شايسته مى كرد.

بـازويش را در كنـار بـازوى روت، از آرنـج شكسـت - خيلـى آرام و بـا
 اين جور قدم زدن عادت داشته است. آن گاه همان رخداد شـعگغتى آفـرين ر خ داد. مارتين احساس كرد دست روت روى بازويش قرار گرفت. با با برقرار شدن





 بازويش را از بازوى روت بر گیرد و به آن سوى روت برود؟ و اگر اين كار را
 جاى كار خراب بود، پس تصميم گرفت از پريدن به ايسن طـرف و آن طـرف روت خوددارى كند و خودش را دست نيندازد. اما از اين تصميم راضى نبـود
 بى قر ار شد و مى خواست به روت نشان دهد كه صـحبتش او را بـا خـودش بـــه
 گرمى صحبت او علت بى تو جهى إش تلقى شود.





 چشمانى كه خوشظاهر و سرسخت بودند، و بیدرنگگ چششم از او بر گرفـت و و به روت زل زد و چهره ولباس و وضعش را ورانداز كـرد. مـارتين متو جـه شــد

MY^ مارتين ايدن

كه روت با حشمهايى تيزبين و لطيف چون چشمههاى كبوتر، به دختر مىنگرد و با نگگاهى كه كبوتران در حال بر زدن و گذشـتن بـه زمـين مسىاندازنــد، ايسن دختر كارگر را بـا آن آرايـش و لبـاس ارزان و در زيـر كـلاه عجيبى كــه آن روزها همهٔ دختران كار گر بر سر مى گذاشتند ور انداز مى كند.


مار تين مىتوانست او را بـخشايل، اما گفت: "انمىدونم. اين بـه سـليقهٔ شخصـى مربـوط مـى شـود. بـراى شـخص مـن، قشنگگی او چنگگی به دل نمىزند.")

 كه گويى از جواهر تراشيدهاند. چشمهایى زيبايى هم دارد.") مارتين با پريشانى گفت: (اشما اين طور فكر مـى كنيـد؟) جـون در در نظـر او يك زن زيبا در جهان وجود داشت و او همان بود كه در كنارش قدم مىزد و دستش در بازويش بود. (امن اين طور خيال مى كنم؟ آقاى ايدن، اگر آن دختر فرصت كافى براى لباس پوشيدن پيدا مى كرد و اگر طرز رفتار درست را به او ياد مى دادند، هوش از سر تان مى.برد، از سر همئ مردان مى.برد.) مارتين افزو و: ا(اول بايلد طرز صححبت كـردن بـه او يـاد داده شـود، وگرنـهـ
 حالت طبيعى خودش بـا شـما حـرف بزنــلـ، نمـى توانسـتيل حتـى يــك جههـارم حروفهايش را بغهميد." "'بىربط نگُو! تو هم مثل آرتور، وقتى مى خواهى حرفت را ثابت كنى، بد می شو ى. (اشما فراموش مى كنى وقتـى مـن هـم بـار اول شـما را ديــدم جـه جـورى حرف مىزدم. از آن روز تا به حال يكك زبان تازه ياد گرفتهام. پيش از آن، من هـم درست مثل اون دختر حرف مىزدم. حالا به قدر كافى مى تـوانم مقصـودم

را بيان كنم و به زبان خودتان به شما توضيح دهـم كـه شـما زبـان آن دختـر را نمى فهميد. راستى مىدانيد چرا او اين طور لباس مـىيوشـد؟ حـالا دارم دربـاره
 دارم كم كم خيلى چجيزها... مى فهمم.") (اماما چر 1 اين طور لباس مى پوشد؟"
(اسالها است كه ساعتهاى طولانى پشت ماشين كار مـى كنـــ وقتـى آدم




 صرف گاوپرانى كرده بودم، با آن بدن نرم و جوون، حالا اين جورى موج بـر نمى داشتم بلكه پاهام خميده شده بودند. آن دختر هم مثـل مـن. متو جـه شــدى
 بهاو پناه نداده است. خودش متجبـور بـوده اسـت از خـودش نگـهدارى كـــد و دختر جوان نمىتواند هم كار كند هم چشمهايش رانرم و لطيف، مثلاً بسان... جشمهاى شما نگَه دارد.) روت با صداى آرامى گفت: (ابه گمانم حق با شماست. اينطـورى جقـدر بد است. چֶه دختر قشنگی است.
 آنگاه به ياد آورد كه عاشق روت است و از بخت خويش كــه امـكـانى بـرايش فراهم آورده بود تا عاشق او شود و دستش را دا در بازويش بگی بیرد و همراهش به سخنرانى برود، در شگفت شد.




زيباست تعلق دارى. به گاوها و حيوانات باربر، به محيط كيّيف با انواع بوهـا و
 مى گُندند. بوشان كن، لعنتى! - بوشـان كـن. بـا همـئ ايـنـهـا، جـرأت دأت دارى و كتاب مى خوانى، به موسيقى دلنشين گوش مىدهـى،








 اتاقش تابيدن مى گرفت.

## IT

حلقة سو سياليستهاى حرافـ و فيلسو فان طبقه كار گر كه بعد از ظهرهاى گرم در پار كك تالار شهر تشكيل مى شد عامل كشفى بزر گك شـلـ مـار تين، هـر مـاه









جك لندن / |r|

براى او در مقايسه با جزم اند يشى محافظه كارانه و Tارام آقاى مورس، بهمراتـب برانگیيزانندهتر بود. اين مردها كه زبان انگليسـى را بـىدســت و پـا مـى كردنــد،
 يكديگر مى تاختند، به نظر مى رسيد كه به هر حال از آقاى مـورس و دو دوسـت صميمىاش آقاى باتلر زندهتر باشند.
در اين پار كك، مار تين ايدن بارها شنيده بود كه جمالاتى از هربرت اسپِسر نقل مى كنند اما يكك روز بعد از ظهر، سر و كلةٔ يكى از پيروان اسپنسر پيدا شد - خانه بهدوشى زنلهميوش، با كتى كثيف كه د كمهها يش را سفت تا زير چانـه
 سنگينى از دود سيگار و با تف و خلط بيرون پراندن آب تنباكو آغاز شــ كــه
 كـار گر سو سياليسـت بـه حالــت مســخرهاى گغــت: ااخخـدايى جــز آن نيـروى ناشناختنى وجود ندارد، و هربرت اسينسـر هـم پيـامبر اوسـتـ.) مـار تين سـر در نمى آورد كه اين بحــث بـه جـهـ موضـوعى مربـوط مـى شـود، امـا وقتـى سـوار دوچر خهاش شد و به كتابخانه رسيد علاقئ نويافتهاش به هربرت اسپپنسـر را نيـز
 كرده بود، همان را از كتابخانه گرفت و و به خانه خانه برد
 اسپنسر برخورده بود و با بر گزيدن كتاب /صول روانشناسى برایى آغـاز مطالعـهُ


 مختصر كوششى براى سرودن يك غزل، توى تختخواب پر يد و كتاب مبـادى و

 كشيد، يا روى كف سفت اتاق بهششت دراز كشيد و كتاب را با دو دست توى

هوا گرفت و خواند يا آنقدر اين پهلـو آن پهلـو شـد كـه بــنش درد گرفــتـ.
 دوباره وسوسهاش كرد و تمام بعد از ظهـرش را دراز كشـيد و كتـاب خوانـــ،
 را به ديــدار بـا او اختصـاص داده اسـت. نخسـتين لحظـهاى كـه متو جــه دنيـاى
 آيا به نظر او امروز رستورانى باز است.

 اقيانوس ها كشانده بود. اما در اين روزهـا از اسپنسـر مـى آموخـت كـه تـاكنون



 كه هر چجه بود، سراپا غرق در دنياى متلون و آشفته بر اثر بو الهوسى و تصـادف


 اصلاً گمان نمى كرد چجنين مراحلى وجو
 يعنى به طور خلق الساعه به وجود آمدهاند.
هرقدر از دنياى پرندگان خبر داشت، از همـه پیيز ديخـر نيـز همـان قـدر
 نتيجهاى نر سيده بود. متافيز يكك كانـت در سـدههـاى ميانـه، هـيـج سـر نخـى بــه
 بيدا كرده بود. به همين طريق، تلاشش براى مطالعئ تكامل طبيعى نيـز بـه يـكـ ايك

جك لندن / /rشا

كتاب سرایا فنـى بـه معنـاى اعـم كلمـه از جـورج جـان رومـانز زيسـتشــناس
 و تنها اين نكتـه را دريافـت كـه تكامـل طبيعى، نظريـــ خسـته كنتـدهاى اسـت
 اين بار فهميد كه تكامل طبيعى، فقط يكك نظر يـهٔ صـرف نيسـت بلكـه فر آينــ واقعى تكامل را در بر مى گيرد، و ديگر اين كه دانشمندان بـر سـر آن اختلافـى ندارند و تفاوتهايى كه در گفتارشان ديله مى شـود بـر سـر تفسـير چچگـونگیى تكامل است.
در اين كتابه، مار تين با اسپِسرى آشنا شـد كـه همــٔ دانـش هـا را بـرايش
 مى مـماياند و در برابر چششمهاى حيرت
 شيشه مى گذارند. اثرى از بوالهوسى يا تصادف در كار نبود. هر چه بود، قـانون بود. پرواز پرنده، تبعيت از قانون بود و در تبعيت از همين قانون بـود كـه لجـن
 پرنده شده بود.
 اوج اعلى دست يافته بود. تمام اشياى پنهانى، اسرارشان را بر او مى گشودند. او او غرق انديشهاى زرف شـده بود. شب هنگام، در لحظات خوابه، با خدايانى كـهـ

 جهـانى كـه تـازه كشـف كـرده بـود خيـره مـىشـــلـ. پشـت ميـز غـذاخورى،

 مى گشت. در گوشتى كه روى سينى بود خورشيد تابان را مىديــد، انـرزیى آن


در فاصلة يكصد و پنجاه ميليون كيلومترى مىرسيد، يا انرزى آن را بـه سـمت

 عضلاتش فرمان مىداد تا براى بريدن گوشت بـ به حر كت در آيند و سرانجام، از
 روشنى درون، او را از خود بـى خود كرده بود، آنجنان كه كلمــهٔ ("تيمارسـتانى"







 دو قفسهٔ حافظهاش ارتباط برقرار نكردهد بود. در ساختمان دانشـ،





 ريگى كه زير پای آدم مى ماند.
 شد كه دايماً به دنبال يافتن ارتباطى ميان همهٔ جيزهايى است كه هـ در ايـن سـوى كره خورشيد واقع شدهاند. فهرستهايى از ناهمگن ترين اشياء تهيـه كـرد، امـا امـا


جك لندن / /هr|

كند - خو يشاوندى ميان عشق، شعر، زمـين لـرزه، آتش سـوزى، مـار زنگــى،




 هر آنجٍه را كه قابليت شناخت داشت مشاهده كرد. نقشهاش را تهيه مى كرد و با آن T آشنا مى شد. و هر قلدر بر دامنئ دانشش افزوده مىشد، بـا شـورى بـهمراتـب
 جنب و جوش بر مى خاست.
به تصوير خودش كه در آينه مىديل، فرياد زد: ا"تـو احمـقق! مـى خواسـتى چجيز بنويسى، كوشيلى بنويسى، اما چجزی نداشتى كه روى كاغذ بياورى. چیى
 زيبايى هاى در كك نشده، كوه سياه بزرگى از نـادانى، قلبـى سرشـار از عشـق تـا

 چجيزى جذب كنى و دربارهأش بنويسى. مى خواستى زيبايى بيافرينى، اما تو كـه






 روزى، اگكر بخت يارت باشه، ممكنه بتونى همهٔ چیزه هاى قابل دانستن را بدانى.

وצム مارتين ايدن

كشف بزر گشش را براى روت تعريف كرد، و تمام شگغتى و لذتى را كـه
 سر اين موضوع با او همدلى نداشت. او موضوع را به طـور خـمننى بــنيرفت و به طريقى، معلوم شل كه در اثر مطالعات قبلىاش، از آن باخبر بـوده اسـتـ. آن طور كه اين موضوع مارتين را تكان داده بـود، او را عميقـاً تكــان نــداد و اگر مار تين برای خودش استدلال نكردهه بود كه اين موضوع بـه آن اندازه كه بـراى خودش تاز گی داشت براى روت تاز گی نداشته است، ممكن بود شـگفتزدهـ شود. معلوم شد كه آرتور و نورمن به تكامل اعتقاد دارنـد و كتـاب اسپنسـر را خو اندهاند، اما به نظر نمىرسيد اين كتاب پـر التهـاب تـأثيرى حيـاتى بـر آنـانـ گذاشته باشد؛ در همان حال جو انكك عينكى زوليدهمـو، يعنـى ويـل اولنـى، بـا مستخه كردن اسپنسـر و تكـرار ايـن سـخن نـيشدار او، مخـالفتش را بـه زبـان آورد: ا(اخدايى جز آن نيروى ناشناختنى وجود ندارد، و هربرت اسجنسـر پيـامبر اوست.)
ولى مارتين ريشخند ويل اولنى را بـخشـيد، جــون فهميـلـه بـود كـهـ اولنــى عاشق روت نيست. بعلاً وقتى از رويدادهاى گوناگون جزيى فهمهيد كـهـ اولنـى نه فقط در قيـل روت نيسـت بلكـه نـوعى تنفـر مثبـت از او نيـز دارد، پـاكك در حيرت شل. مارتـن، از ماجرا سر در نمى آورد. اين از آن پديـدههـايى بـود كـهـ

 نمى گذاشت زيبـايى و ظرافـت روت را بـهدرسـتى ارزيـابى كنــلـ پچنـدين بـار

 جو انكك، دوست صميمى نورمن بود و مصاحبت آرتـور و روت را بـه مـارتين سپرده بود و مار تين هم از اين بابت حقاً سپاسگزار بود. آن يكشنبهها روزهایى باشكوهى براى مارتين بودند - باشكوهترين، چپون


جك جr /rv / لندن

روت در يكك رديف مى گذاشتند. علىرغم اين كه آنها ساليان سال منظمـاً در
 فكرى، همتاى آنهاست و ساعتهايى كـه صـرف گفتگــو بـا آنهــا مـى كـرد

 درست انجام دادن كارها به مشاهلده روى آورد. به استثناى مـواردى كـه غـرق
 مىنگريست و آداب نزاكت و ظرافتهاى رفتارشان را مى آمو خت. تا مدتها، وقتى فهميد كه خيلى ها آثار اسِينسر را نخخواندهانــد سـخت در





 آقاى باتلر گفت اصلاً نمى توانــد اسپنسـر را تتحمـل كـــلـ، حتـى يـكـك سـطر از از



 دربارهٔ اشياء و مسايل به نظر او متقاعد كننده مىرسيد؛ و بيش خـو



 از درست بودن اين نظريه مطمئن شد. هرقلد بيشتر مطالعه مى كرد، همـان قـدر

M ^^ مارتين ايلدن

با چֶشماندازهاى بيشترى از رشتههاى گوناگون و نکاويله دانش آشنا مى شل و
تأسف بر اين كه شبانهروز فقط بيست و چجهار ساعت به درازا مى كشـد، شـكوه
دايمى او شلـه بود.
يكکروز، چجون روزها خيلى كوتـاه شـلده بودنـلـ، مـارتين تصـميم گرفــت خواندن جبر و هندسه را كنار بگذارد. برایى آمو ختن مثلثات، اصلأ ز حمتـى بـه
 فيز يك را نگڭهاشت.
در دفاع از خودش به روت گفت: المن كه متخصص نيستم و نمـى خخـواهم متخصص بشوم. تعلاد رشته هاى تخصصى به قدرى زياد اسـت كــه هــر آدمـى

 كتاب هاشان مر اجعه مى كنم."
روت اعتر اض كنان گفت: ا(اما اين كـه معنــياش ايـن نيسـت كــه خـودت
صاحب آن دانش هستى."



 مى.بريد بى آنكه از ساختمان دود كثشها سر دربياوريل.") (امتأسفم براتون، أين كه ربطى به موضوع ندارد!)"
 رفتار روت مى تراويد أحساس كرد. اما مار تين بهدرستى موضع خودش معتقل بود. (اتمام انديشمندانى كه درباره موضوعهانى كلـى بحــث مـى كنـــل - يـا در واقع بزر گك ترين مغزهاى جهان به متخصصصان تكيه مـى كنــلـ. هربـرت اسينسـر
 |مى خواست اين كارها را به تنهايی انجام دهل مىبايست هـزاران سـال زنــدگى رار

جكك لندن / 14

مى كرد. داروين نيز همين طور. او از تمام دانـش هـا و يافتـههـاى گـل كــاران و دامثروران استفاده كرد.")









 مى آد جملهاى است كه ترجمهاش اينه: هر گاه Tن آوريل شيرين با بـارانهـهـا بهاریاش آرام شود - درست نمى گّ؟؟

 بوديـم."


 |"اما مارتين كه دنبال اين نيست." "از كجا میدونى؟؟"
 "مى


















روت پرسيد: اتورا به خدا بگو بينيم خودت چهـ كار بلدى؟)

 بشم - مى گم ممكنه، مى بينى و ممكنه آخر هغته هم با اردنگك بيندازنم بير بيرون،

فقط به دليل نالايقى."
مار تين اين بحث را مو به مو دنبال كرد و و با آنكه به اين نتيجه رسـيده بـود


 درست استدلال مى كند يا نه. عشق از استدلال بالاتر اسـتـ. اگـر اتفاقاً معلوم

جك $|f|$ /



 پاسخ داد: "حیى گفتيد؟")
 روت به ميان حرفش دويد: (اما اهميت فرهنگك از زبان دسان لاتين بيشتر است،

يكك وسيله است.

 پاسخش دل بسته است.
سرانجام گفت: (امتأسفانه وقتش را ندارم. خيلى دلم مى خخواهد. اما وقـتش را ندارم."
 جايى برسه، يه كارى بكنه."


 تمرين كتند. نقش لاتين هم براى آدم انديشمند مشل همان تمرين است است آد آدم را ورزيده میى كند.



 لاتين بخواند، اما هيج آدم درست و حسابیى نبايد لاتين بداند.")


 هست، تنها كسانى كه زبان لاتين مى دانند عطار ها









 اون بيشتر از من يا آر تور يا نورمن ين يـا
 خيلى چجيزهاى ديگه مى
 مختصر چيزى است كه من آمو ختهام.")

 كارو نكردى. اطالاعات روت درباره داروين و تكامل از اطالاعات مـات مـن دربـارئ




جكـ لندن /
 جون اگه سراغ لاتين برى، ديگَه برات احتر امى قايل نمى شم.") با اين حاله مارتين به اين بحت علاقهمنل شـلـه بـوده امهـا متو جـهه بـود كـه بححث خسته كنْنداى اسـت. بحـث بـر سـر مطالعـه و درس و مبـادى دانـش دور مىزد، و لحن بجحگانهٔ آن با مو ضوعات بزرگَى كـه او را از درون بـه حر كــت
 انگشتانش را بهسان پنگال عقاب كـج كرده بودنل، با رعشـههـاى كيهـانى كـه روحش را به درد مى آوردنل و با آگاهى بيلار شونلهایى كه در ذهنش بـر ايـن دانشنانلوزى بيلا مى كرد جور در نمى آمل. خودشى را به شـاعرى تشــبيه كـرد كه كشتىاش در ساحل سرزمينى ناشناس شكسـته اســت، سرشـار از قـلـرت و زيبايیى است، بِايش مى لغزد و زبانش لكنت دارد و بيهوده مى كوشل به آهنـگك خشن برادرانش در اين سرزمين جلـيل آواز سر دهل. در اينتجا وضع مارتين نيز همانند وضع آن شاعر بود. مارتين در ميـان موضوعات بزر گك جهـانى زنـلـگى مى كرد، آنهم دردآور، با اين حال مجبور بود وڤتش را بيهـوده بـر ایى شـنيدن بحثهاى بِحگانه تلف كنل و به بححث درباره خو انلـن يا نخو انـلـن زبـان لاتـين بِّنراند.
 ربطى به اون كار داره؟ أى كاش مرددهها هميشه مرده بماننل. چرا با يـلـ مردگـان بر من و زيبايى درونـم حاكمم شونل؟ زيبايى' برازنلهه و جاو دانى اســت. زبــانهـا مى آينل و مىروند. زبانها غبار بر جاى مانده از مرد گاننذ."

انن يشهاى كه پی از اين گفتگو به مغزش خطور كرد اين بود كه تو انسته بود عقايلش را بسيار خوب به شكل عبارت در آورد و بيـان كنـلـ؛ رفـت تـوى رختخخواب، درحالى كه تعجـب مسى كـرد چحـرا وقتى بـا روت حـرون مـىزنــل نـىىتوانل به اين خوبى حرون بزنل. در حضـور روت، او يـكك بِّحـه ملرسـهاى بود و به زبان بِحچه ملرسهاییها سخن مى گفت.

با صداى بلند گفت: (ابه من فرصت بده. فقط به من فرصت بده.) شـكايت هميشگىاش فرصت بود! فرصت! فرصت!

## $1 \varepsilon$

 داشت، سرانجام تصميم گرفت سراغ را داشت. خيلى چيزهاى مهمتر از زاز زبان لاتين وجوا







 - آوردة بو











جك

زند گی پيشتازان اميدهاى واهى، عاشقان ديوانه، غولهايى را كه درميـان انبـوه فشارها و تنش ها، درميان وحشت و ترازذدى مى جنُگند و زنــد گیى را بـه نيـروى تلاش خويش به تـرق و تـروق در مـى آورنــلـ، بسـتايد. امـا بـه نظـر مـىرســيـ داستانهاى كو تاه مجلهها از ستايش افرادى چجـون آقايـان باتلرهـا، شــكار چیان كثيف دلار، ماجراهاى عاشقانئ مردان و زنان مبتذل كو جكك فراتر نمـى رونـــــ از خودش مىيرسيد آيا دليلش ابتذال سردبيران است؟ يـا آنكــه آنـان - يعنـى

نويسند گان و سردبيران و خو انند گان --از زندگى می تر ترسند؟ اما مشكل اصلى مارتين اين بود كه بـا هـيتِ سـردبير يـا نويسـندهالى آشـنـا
 نمى شناخت كه تا آن زمان كوششى در راه نويسنده شدن به خـرج داده باشــد. كسى نبود كه راه را به او نشان دهل، اشارتى بكند يا كو چكك ترين مشورتى بـا او بكنلد. كم كم در اين كه سـردبيرها ممكـن اسـت انسـانهـايى واقعى باشـنـلد، ترديد مى كرد؛ به نظر مىرسيد پچرخ دندههاى يكَ ماشين بزر گك بودند. همين و بس - ماشين! روحش را در داستانها، مقالهها و شعرهايش جارى مى كرد و
 داخل پاكت حاوى دستنوشتش مى گذاشت، پاكت را مىبست، تمبـر بيشترى روى پاكت مىزد و به صندوق پست مىانداخت. پاكت سراسر قاره آمريکاى



 كه دستنوشت را از این پاكت به پاكت ديگر منتقل كنند و تمبرهـا را روى آن آن
 مىاندازند و پس از يكك دور پجر خش دستگاههـاى داخــل ماشـين، يـكك بسـته آدامسس يا شكالوت مى گيرند. بستگیى دارد به اين كـه پـول را از كـدام سـوراخ بينـدازى، تـا در مقـابلش آدامـس يــا شـكالات بگيـرى. ماشـين سـردبيران نيـز
 ورقههاى عدم پذيرش دستنوشتها. مارتين تا اينجا فقط بـا سـوراخ دوم آشــا شده بود.
آنتحه تشابه وحشت آور ماشينى اين فر آيند را تكميل مى كـرده، ورقـهـهـاى







 ماشين كار مى كنتد.


 تعيين مى كرد. صور تحساب كرايه
 هيج رسانده بود. ديگر كتاب








## جك

بود. به نظرش مىرسيد كه حماقت مارتين دارد كم كم به ديـوانغگى مـى كشـــــ



 شدنش متخالفت نكرده بود، تأييدى هم از زبانش به گوش مار تين رين نرسيده بوده

 شـــد يداً سـر گرم مطالعــٔ درس هــا


 كارهـايش قضـاوت كنــد. او ليسانسـيـئ ادبيـات بـود. ادبيـات را را هـيش مربيـان

 داد و به اطاعاعش نخواهلد رساند كه در اولويت قرار نگگـرفتن اثـرش بــهـ معنـاى



 مضمون رؤياها و قدرت تخيلاتش خو اهد فهميد.


 تپههاى اطراف رفتند. دومين بار بود كه مـارتين و روت دوت دوتـا





 مشام میرسيد.








وظيفهاش و جهان پيرامونش تصفيه كرد، و - -1.

جدى به همه چيز نگاه مى كنى؟"




 مارتين سرش را تكان داد



جك لندن / /49

و معنى و مفهومى ندارد مى يـنـيرفتم. چيـزى از زيبـايى نمـى دانسـتم. امـا حـالا



 زندگى هر علف نهفته است - بله، يكك ماجر ایى عاشقانه. هر لحظه كه بـه ايـن

 بسرايم." روت كه مـدهوش گفتـار مـارتين شــه بـود گفـت: الجـه خـوب حـرف میزنی!!
و مارتين متو جه شد كه روت با چشممانى جستجو گر به او مىنگرد. در آن لحظه مارتين سرابٍا هيجان و سراسيمه بود و سرخى خون، گردن و پيشانى اش را گَلًون كرده بود. با لكنت گفت: (ااميدوارم كم كم خوب حرف زـون زدن را يـاد بغيـرم. خـودم


 منزل گزيده است و فرياد بر مى آورد كه سخن گويش بشوم. احساس مـى مـى كـنـم - آه، از تو صيفش عاجزم، عظمتش را الحساس مى كنم اما وقتى زبان به سـخن



 از سوراخْهاى بينىام به درون مىفر ستمه، مرا با هزاران انديشه و پنــدار بـهـ لـرزهم



 مى توانم اين ها را بـه زبـان آور آ



















هاضهمه



جكك لندن / 101

بخشى از اين پايه براى هر كار، اشاره مى كرد. او تصويرى را كه از مرد موفـق
 برخى جزييات و خطوطى كه از تهره آقاى باتلر در آن ديله مى شــلـ. مـارتين

 مىانداخحت و از ديلن تكك تكك حر كات لبهاى روت لذت مىبرد. اما مغزش


 نو شتههاى مار تين نشده بود و دستنوشتهايى كه براى خو انـلـن آورده بـود، از ياد رفته و هـتچنان بر زمين مانده بودند.
 ار تفاعش را از بالالى افق حــلـ زد و بـا برداشـتن دستنوشـتهــايش، روت را

متو جه مو ضوع كرد. روت به تندى گفت: (افر اموش كرده بودم. چتقر دلـم مـى خواهــل بـدانم

چجه نو شته|ی!!
مارتين يكى از داستانها را، كه به خيال خامش از بهتـرين داسـتانهــيش




 خود فرو برده بود از نو در وجودش شعلهور شـلـ و او را چنـان بـه سـوى خـود
 را از دست دادند. اما روت پتنين نبود. گوش پرورش يافتـهُ او نتـاط ضـعف وا اغراق و تأكيدهاى اضافى اين مبتلى را رديابى مى كرد و هـر بــار كـهـ آهنـگـ





 آمده است.




















تأثيرى را كه بر من مى گذارد، بر شما نگذذارد. داستان كو تـاهى اسـت - فقـط دو هزار كلمه.)
وقتى داستان تمام شد روت فرياد بر آورد: (احه بـد! وحشـتناكه - آنقــدر كه در وصف نمى گنجد!!"

 توانسته بود عنصر خيال و احساسى را كه در مغـزش مـورج مـىزدد بـه او انتـــال دهد. تيرش به قلـب هـدف خـو رد. هـيتِ اهميتـى نداشـت كــه روت خوش شـش مى آيد يا نه، داستان گرفته بود و رامش كرده بود، مجبورش كرده بود بنشـيند و گوش دهد و جزييات را از ياد برد. مارتين گفت: ا(اين زندگى است و زندگى هميشه زيبا نيسـت. امـا بـا ايـن

 روت حـرفش را بـه طـرز ناقصـى بريــد و گفــت: (اامـا چــرا الون زن فقيـر نتوانست - " آنگاه طغيان انديشهاش را نا گفته رها كـرد و فريـاد بـر آورد: (ااوه، خفت آور است! قشنگك نيست! زشت است!) يكك لحظه مارتين احساس كرد كه قلبش از تـشش ايسـتاده اسـت. زشـت! شنيدن چنین وازهایى را در خواب به تصور نيـاورده بـود. هنظورش ايـن نبـود. سراياى طرح كلى داستان با حروفى آتشين در برابرش مـجسم شــد و در تـابش جنین نورى، بيهوده به دنبال زشتى مى گشت. آنگاه قلبش دوباره به تپش آمــــ گڭاه از مارتين نبود.

جِيزهاى زشت بسيار است، اما اين دليل نمى شود كه - "،



/ D DF

پاكيز گیى شاش دم به دم به درون او رخنه مى كند و تمام تفالههـاى درونـى اش را بيرون مى كشلـ، او را در نوعى تابش اثيرى كه همـحــون نـور سـتار گان سـرد و و
 بسيار /ست! او تصور (ادانستن") روت راعاشقانه در آغوش گرفـت و بـر آن بـه

 مى شناختت و به هر گوشهاش سفر كرده بود، در برابـر ديـدگانش آورد و او را به دليل نفهميدن داسـتان بخشـيل. روت اگگر داسـتان را نمـى فهميـد، تقصـيرى نداشت. مارتين خلىاى را سپاس گفت كه روت به دنيا آمـلـه و در سـايه چخنـين معصـو ميتى پنـاه گرفتـه اسـتـ. امـا مـارتين زنـلدگی، درسـتى و نادرسـتى آن و

 ممكن است قل يسان آسمانها عادل و پاكك نباشند؟ آنان بىنياز از ستايش انــلـ
 بود! همين بود كه ارزشى به زندگى مىداد. ديدن عظمت اخخلاقى در حالى كـهـ

 تـالاش والاى معنـوى، بـا وجــود ضـعف و سسـتى انالاقـى و شـرارت و تمـام
 رديف سر گردانى از جملههـايىى كـهـ روت بـه زبـان مـى آورده، بـه گـوش مار تين مى خورد. (الحنش . بسيار سبكك است. خيلى چيزهايش هم سنگگين است. مثـل عنـوان ناقص: به ياد گار.")
مارتين مجبور شل پيشنهاد كند لاكسلى هال؛ پجيزى نمانلده بود كـه همـين را به زبان آورد، اما دوباره گرفتار منظرهبينى و مبهوتنگرى به روت، بـهـ نـوع ع مؤنث خود شل، نوعى كه در اثر هيجان بلدوى، كه از هزاران هـزار ســدهُ بـيش

جك لندن /

تاكنون در وجودش خزيده و سينهخيز از نردبان بهناور زند گیى بالا آمله بود و
 آسمانى و داراى نيرويى كه عاشق شدن و به جستجوى يا كيز گیى و اشـتياق بـه چشيدن الوهيت را به او مى آموزد، به او، به مارتين ايدن، كه او نيز راهش رو را به به شكلى حيرتآور از ميان تودهُ مردم، از ميان بـاتلاقهـا، خهطاهـاى بـى شـــمار و نقصهاى بى پايان خلقت، يافته و بالا آمله بود. نيروى عشق، شگغتىى و افتخـار با او همراه بودنل. موضوع براى نوشتن فراوان بود، فتط كافى بود مار تين زبـان وان
 خو دشان انجام دهند، اما مار تين يك انسان است. صداى روت را شـنيد كـه مـى گغــت: ا(تـو توانـايى دارى، امـا توانـايىىات

آموزش نديده است.")
مارتين گفت: (امثل گاو وحشى توى مغازه چینـى فروشـى")، و پشـت سـر اين حرف، نخنله بر لب آورد. ("بايد قلدرت تميزت را تقويت كنى. بايد ذوق، ظر|فــت و آهنـگ بيـان را در كارت دخالت دهیى."
مارتين گَت: (اخيلى جر أت به خرج مىدهمم.") روت خندهاى تحسين آميز كرد، و خوب نشست تا تا به داستان بعلى گوش دهل.









می كرد با جادوى آن جيزى كه آفريده است روح روت را تسـخير كـرده و از جسمش در آورده است. نام داستان را ماجرا گڭذاشته بود؛ در اين جـا مـاجرا ايى روى يرشكوه آفر يده بود --نه از آن گونه ماجراهايى كه در كتـابهمـاى داسـتان بـهـ تو صبيف در آمله بلكه مـاجر إيى واقعحى: همچحـون كارفر مـايى و حشـىى، سـخت
 طاقتفر سـا و كـار نغـس گیــر شـبانهروزى، بتخشـنده افتخـار هالـه گـون از نـور
 هيو لاوار ناشى از تبى گذرنده، كه از ميان خون و عرق جبين و نـيش حشـرات
 عرش اعلا و دستاوردهاى خلداگونه مىرسد. آنچچه در داستانش گنجانيده بود، اين، همةٔ اين، و بيش از اين، بـود. روت

 آنكه مار تين داستان را به پايان برساند احساس كـرد كــه روت بـه نفـس نفـس
 اثر داستان بلكه در اثر مارتين. او به داستان نمى انديشيد؛ به نظرش مى آمـــ كــه قدرت بى پايان مارتين، آن نيروى سرريزشوندهٔ سابق از و جودش جارى مىشد و روت را درخود غو طهور مىساخت. تنـاقض شـغغتى آور موضـوع در اينجـا بود كه بخششى از قدرت مارتين همچجون بارى بر داستان افزوده شده بـود؛ و در آن لحظه، داستان، همچچون مـجر ايیى بود كه قدرت مارتين از طريقش بــه سـوى روت سرازير مىـشد. روت فقط متو جه قدرت بوده و بـه وسـيله انتقـال قـدرت زمـىـانديشـيد و وقتـى بـه نظـر رسسيد كـه همـر اه آنجِـه مـارتين نوشـته بـود تـا دوردستها كشانده شده است، در واقح در امواج چحيزى كـاملا ناشــناخته فـرو رفته بود - با فكرى وحشتآور و مخاطرهآميز، كه ناخواسته در مغزش شـكل
 وقتى به خيرهسرى و پايدارى این فكر پی برد، وحشت سراپای وجودش را فر ا

جكك لندن / 10V

گرفت. حالتى برون از دوشـيز گیى داشـت. بـهسـان خـودش نــود. هر گـز رنــج زنانگگ به ستو هش نياورده بود و همو اره در سرزهين رؤيـايـى اشـعار تنيســـن بـه
 درشتى هايى كه بر روابطط ميان ملكهها و شو اليهها يورش مى آوردنلف، پر هيـاهو
 درهاى بسته روت مى كو بيل. از لحاظا ذهنى، روت مى خو است درها را بينلد و قفل و كلونها را بيندازد، اما در همان حالل، غرايزش او را وسوسـه مـى كردنــا رو انـ كه در بیششايل و به اين مهمان بيگانه دوست داشتنى اجازه وروود دهل. مار تين با رضايت خاطر منتظر رأى نهايى شــلـ. ترديـلـى بـه نتيجـــهُ كـارش نداشت و وقتى در شگغت شل كه از زبان روت شنيل: (ززيباست.")
روت پس از لحظهاى، با تأكيل بيشتر6 تكرار كرد: "زيباست.")
 داشت، چیزی كه به طرز گزنلههترى باشكوه بود و زيبايی را به خلدمت خويش در آورده بود. مارتين بی صلا روى زمين نشسـتت و بسه هيبـت ترسـناكـ ترد ديــا

 بيانش نكر ده بود. "نظر ت دربارهٔ... - "لحظهاى درنگ́ كرد و از كو ششیى كه براى به كار بردن وازْهُ بيگانه به خرج داده بود خحجالت كشيل. ير سيل: "دربارهٔ فكر اصلى پپيست؟؟"

 حر افـى شـلـه اسـتـ. سـير رويـلادههاى داسـتان را بـا وارد كــردن كلـى هســـايل
خار جـى، كُند مى كنى.")





روت همهٔ گفتههاى مارتين را نفهجيد. او ليسانسئُ ادبيات بـود امـا مـار ارتين خيلى از حدود او فراتر رفته بود. روت متو جه اين واقعيت نشا واند و نفهميدنش را به ناييو ستگى و ناشمر گیى بيان مارتين نسبت داد راد رو

 مى آمل، چون داشت با خودش يكى به دو مى كرد كه شعر غزلنهاى دريايى را





 مشهور شدن در نظر من، فقط وسيلهاى است براى رسيدن به هـــفـى ديخـر. بــه




 آن جپيز نهايیى كه مارتين به آن اشاره كرده بود چیيست. از كار ادبيـات، شـغلى
 مـار تين بـا آن داسـتانهـاى تغنتـى و مبتد يانـهاش، ايـن را ثابــت كـرد. خـوب مى توانست حرف بزند اما نمى توانست منظو رش را به شكل اديا اديبانـه بيـان كنــد.

جكك لندن / 109

روت حتمـاً تنيسُن و براونينـُكَ و بسـيارى ديگـر از شـاعران محبـوبش را بـا أو مقايسه كرده و به او نمرهاى نداده است. اما تا اينجا تمام فكرهـايش را بـه مـارتين نگگفته بود. علاقئ غريبـى كــه روت بـه مــارتين داشــت او را بـه وقــت كشـى سـوق مىداد. سرانتجام اشتياق به نويسندگی، ضعف كو چیکى بود كه بهموقع مىتوانست
 كرد و موفق هم خواهد شل. روت ايـن را مـى دانسـتـ. مـارتين بـه قـــرى قــر رت داشت كه شكست نخورد... به شرطى كه نويسند گی را كنار بگذارد.


بدهى، آقاى مارتين ايدن.")
لذتى كه از اين گغته به مارتين دست داد، پجهرهاش را سرخ كرد. تا اينـجا مطمئن شد كه روت به كارهايش علاقهمنلـ شده است و سرانجام، او داسـتانش
 داستانش رازيبا ناميله بود، و اين نخسـتين تشـويتى بـود كـهـ مـارتـنـ از كسـى مى شنيد.
مارتين پرشورانه گفت: (احتماً. و بهتون قول مىدهمه، دوشيزه مورس، كــه از اين بهتر بنويسم. خیلنى بيشرفت كرددام - ايـن را هــم مسىدانـمـم و راه درازى

 است. وقتى به خانه برسى، مىدهم بيرى، مىدهم ببرى و سر فرصــت بـا خيـال



روت با اعتقاد آزاردهنــدهاى بـه ايـن كـه در گذششـته بـا مـارتين صـر احت نداشته است و با ترديل به اين كه دفعهٔ بعل هــم بتوانــل صـراححت كاملى داملى داشـته باشد، قول داد: (اكاملاً صراحت خواهم داشت.)

ده روز بعل، مارتين وقتى در آينه مىنگريست گفت: ا(نخستين بيكار آغاز شــد و پايان يافت. اما پیكار دوم و پيكار سوم و پيكار ها است، مغر آنكهـ ا...)
جملهاش را تمام نكرده، بلكه به دور و بر اتاق كو جكك و وفقير انـهاش نغـا









كاريابى كفايت مى كرد.
 نا گهان متوجه شد كه جه علاقهاى به اين ميز مار دارد.


 اضافه كارهايم شكايت نكردى."





جك لندن / 191

دو سال از او بزرگُتر بود، چنان او رازد و كوبيد كه ديگر نايى برايش نماند. حلقء يسرها را ديد؛ و در لحظاتى كه سـرانجام زمـين مـى خـــوردد، آنهـا ماننـــ بربرها جيـغ و داد مـى كردنـد؛ و او از حالـت اسـتفراغغ بـه خـود مـى پيتچيـلـ، از دماغش خون و از چشمهاى كبودش اشك منمن كنان به خود گَفت: اططفلكى، بيجـاره! حـالا هـم درسـت مثـل اون موقع، بدجورى شكست خوردى. تا مغز استخوانت شكست خوردى. شكسـت خوردى و از ميلدون دررفتى.")
 همحچنان كه بهميز نگاه مى كرد متو جه شد كه يواش يواش مـر محو مى شود و از نو
 پینرى" (يعنى همان پسر كک) دوباره مارتين را له و لورده كرد. امـا مـارتين ايـن بار توانست چششم (اصورت پنيرى") را كبود كند. مثل اين كه كارى از دستش بر
 كتكك سيرى نوش جان مى كرد و (اصورت پنيرى) از پيروزیاش شــاد مـى شـــ. اما مار تين هيَع گاه از ميدان در نرفته بود. ياد آورى اين روحيه به او او قوت قلـب داد. هميشه پايدارى كرده بود و بـه ناملايمـات تـن داده بـود. صـورت پنيـرى، هميشه با بىرحمى دعوا مى كرد و حتـى يـككـبـار نمـىشــل كـه دسـت از زدن مار تين بردارد. اما مار تين ايستادگى مى كرد. با همةٔ اين ها ايستاد گى مى كردا
 كو چـه بــا سـاختمان آجـرى يــك طبقـهاى مســوود شــنه بـود كــه از تمــام
 /ينكو/يرر به گوش میرسيد. مارتين يازده ساله و (اصورت پنيـرى") سـيزده سـاله

 پِنرى مار تين را نشان كرده بود؛ سر انجام با هم دعو ا كر دند امـا مجبـور شــنـن نيمه كارهاش بگذارنــد چـون در سـاعت يـككر.
/ /

روزنامه باز شد و دسته پسرها، هر يـكك بـراى تـا كـردن روزنامـهٔ سـهـميهشـان، ريختتد توى چإپخانه. مارتين شنيد كه صـورت پنيـرى مـى گفـت: (افـردا مـىزنمـتـ.") و صـداى خودش را نيز شنيد كه سوتزنان و لرزان، از پس اشـكـكهـای ناريختـه، قبـول مى كند كه فردا در آنجا حاضر شود. روز بعله در همانجا حاضر شد. از مدرسـه كـه در آمـد خـودش را دوان دوان بهآنجا رساند، و صورت پنيرى را ظرف دو دقيقه شكست داد. بقيه́ پسرها گֹتند حق با او بوده است، راهنمايىاش كردند، خخطاهايى را كـهـ هنگـام دعـوا از او سر زده بود گوشزد كردند و گُفتند اگگر بـه راهنمـايىهـاى آنهـا گـوش
 راهنمايى كردند. جون حسـابى از ايـن دعـوا لـنذت بـرده بودنــا بـه قــرى در يادآورى اين خاطره مكث كرد تا به پسرهايى كه تماشاگر كارهای نمايشى او و صورت پنيرى بودند حسادتش شد. آنگاه جنگَك ادامه يافـتـ و ادامـه يافـت،
 مارتين همچحنان به منظرهٔ پـر نشـاط خـويش كــه همـه روزه از ملرسـه در
 خيلى تند راه برود. دعوا و كتـك كـارى بـىوقفـه، بـدنش را خشــكـ و لـرزان كرده بود. دستهايش از متج تا Tارنج كبود و سياه شده بودند، آنهم بيشـتر در
 چֶر كين مىشدند. سر و دست و كتفش درد مى كردنــل، بـاريكى كمـرش درد

 روز تمام ساكت نشستن، آنهم پشت ميز، بـرايش حكـــم عـذاب را داشـتـت از مدتى كه هر روز با صورت پنیرى دعوا مى كرد، به نظـرش رسـيد كــه قـرنهـا
 سرشار از دعواهاى روزانه كشيده مىشود. چرا نمى توانست صـو رت پینـریى را

جك لندن / /

شكست دهد؟ اين فكرى بود كه بيشتر وقتها او را به خود مشـغول مـى كـرد؛ اگر مىتوانست او را شكست دهد از بدبختى نجات مىيافت. هيجِ گـاه بـه ايـن فكر نمى افتاد كه دعوا را متوقف كند و بگذارد صورت پنيرى شكستش دهد. مارتين خودش را با چنين حالى كشان كشان به كو چهٔ روزنامهٔ /ينكـو/يرو مىرساند، با روح و جسمى خسته و بيمار، اما در همان حال، صبر طولانى براى شكست دشمن هميشگیاش صورت پنيرى را مى آمو خت؛ صورت پنيرى هـم به اندازهٔ او خسته و بيمار بود و آنتچه جلو تسليم شدنش را را مسى گرفـتـت تشـويق پسر هاى روزنامه فـروش بـود كـهـ بـه تماشـايش مـى ايسـتادنل و بيـروزیى را بـه غرورى درد آور و ضرورى تبديل مى كردنــــ يــك روز بعـد از ظهـر، پـس از
 مقررات ثابتى كـه لحــدزدن و هـر ضسربئ ديگـر بـه پــايين تـر از كمـر را مـجـاز نمىداشت - حتى قرار نبود وقتى كسى زمين خورده بـوده ضـربها
 خواست تا نتيجهٔ دعوا را مساوى اعـلام كننـد. مـارتين، درحـالى كـهـ سـرش را
 سالهـاى گذشـتـه از خـودش داشـتـ، بـه خـود لرزيـــ - در حـالى كـــه تلوتلـو مى خورد و نفس نفس مىزد و چچيزى نمانده بود در اثر خونى كـه از لـبـهـاى چاكك خوردهاش بـه دهـانش مـىريخـت و از آنجـا بـه درون حلتـش سـرازير مى شد خفه شود. همتحون مستها، با سر و دسـت آويـزان بـه طـرف رهـ صسورت پنيرى رفت، خونى را كه در دهان داشت به بيرون تف كـرد تـا بتوانـــ حـرو
 حاضر بود چنانجهه او مايل باشد دست از دعوا بكشند. صورت پینيرى هم تسليم نمى شد، و دعوا ادامه مىيافت.
 ايندو بودند. وقتى در آغاز دعوا دو دسـتش را بلنـد مسى كـرد، شـــيداً بـه درد مى آملند و نخستين ضربههايیى كه مىزد و مى خخورد، روحش را تكان مىداد؛

 مى خاست، خطوط بر جسته صورت و چشمههاى سوزان و جانور گونــئ صـورت


 دلحٍسب نمىشناخت، مگر آنكه مى توانست آن چهره را با مشت خون آلو آل
 صورت او راله و لورده كند. آنگاه، يكك جورى مىتوانسـت اسـتراحت كنــ. اما دست از مبارزه كشيدن، براى او - براى مارتين - غيرممكن بود.


 مارتين از اين بابت راضى نبود. او صورت پنيرى را شكست نداده بود، صورت
 پنيرى ناگهان مرده بود.




 مار تين سرى تكان داد. مأمور انتظامات بـالكن داشـت بـــه طـرف شـــلوغى مى آمد.



جك لندن / 190

مأمور انتظامات نگاه تندى به آنهاكرد و رفت. مارتين در پايان پرده از (اصورت پنيرى") پرسيل: (ادسته آوردى؟؟"
(ألبته.)
مارتين باصداى قاطعى گفت: (امنم بايل برم دستهٔ خودمو بيارم.)"



دستهٔ (هيولاها)" و ده دوازده نفر از دستهٔ (اخيابان هيجلدهم و و بازار.")
 حر كت در آمدند. وقتى به يكى چهارراه خلوت رسيدنل به هم نزديـك و شوراى جنگیى تشكيل دادند.
پسرى سرخ مو از ميان دستهٔ صورت پنيرى گفت: "جایى دعـوا روى پـل
 پليس ها از يه طرف اومدن بتونيم از طرف ديگَه فلنگگو بيـنديم."
مارتين پس از مشورت با سردستهٔ نو چههايش گفت: (امن قبول دارم.") پل خيابان هشتم كه روى شاخهاى از خليج سـن آنتونيـو بنـا شـــه بـود بـه درازای سه چهار راه معمولى بود. در وسط پل و دو سرش پــراغ بـرق

 وسط پل بود. مارتين دو دسته را ديد، كه با حالتى پرخاشگگرانه و عبوسـانه، رو




 وسط پِ رفت، روبهروى صورت پنيرى ايستاد و صدايش را شنيد كه همز مـان با بلند كردن دستش گفت:

199 مارتين ايدن
(اين دفعه ديگَه آشتى تو كارمون نيست. فهميدى؟ كارى نمـى كنـيم جـز بزن بزن. هيتِ كسم حق نداره وسط دعوا كنار بره. اين ديگه يه دعـواى نفـرت باره، خودشم آخرين دعواس. فهميدى؟ يكى از ما دو تـا حتمـاً بايــل شكســت

بخور(1.0)
مارتين مىديد كه صورت پنيرى مى خواهد دعوا را به تأخير بيندازد، امـا
غرور برمحخاطره صورت پنيرى، پيش اين دو دسته جريحهدار شله بود. صورت پنيرى پاسخ داد: (ااوهوى، كو تاه بيا! جه فايله داره كه اين همه يه حرو رو تكرار مى كنى؟ من تا آخر دعوا بات هستم."
 اشتياق به زخمى و فلج و نابود كردن يكـديگر، دست به گريبان شــندند. تمـام دستاوردهاى رنجبار و هزاران سالهٔ انسـان در جريـان تكامـل بالارونـدهاش، از
 ماجر اجويىىاى انسان به شمار مىرفت، باقى ماند. مارتين و صورت پنيرى بـه هيبت دو آدم وحشى متعلق به عصـر سـنگگ در آملده بودنــ كـه در سـرزمينى وحشى به روى درخت پناه بـرده باشـند. آنهـا در ورطــهُ لجـنزار، پـايين تـر و پايين تر رفتند تا به نخستين رسوبهاى خام حيات رسيدند و كور كورانـه و بـه

 هم مى خوردند.
مارتين، همحِنان كه در ذهنش به ادامهٔ اين دعوا مـينغريسـت، بــا صـداى


 فرهنگكاندوزى و تهذيبش به محض ديدن اين منظره بـه لـرزه در آمـــ؛ آنگـاه زمان حال از ذهنش محـو شــلـ و اشـباح زمـان گذشـشته تسـخيرش كردنــد و او دوباره مار تين ايدنى شد، كه تازه از دريا باز گشته بود و روى يل خيابان هشـتم

جك لندن / جVV

با صورت پنيرى دعوا مى كرد. تقلا مى كرده، جان مى كنــن، عـرق مـىريخـتـ، خون از سر و دستش مىرفت و وقتى با دستها مىبرد خو شحال مى شد.
آنهـا دو گردبــاد همــزاد بودنــد كــه هيـولاوار بـه گــرد يــكدديگــر مى چرخيدند. زمان مى گذشت و دو دستهٔ متخاصمه خيلى آرام شــدند. آنهـا
 افتاده بو دند. دو جنگگجوى ميدان، جانوران درندهاى بـزر گـتـر از بقيـه بودنــــ

 دست نياورد. مارتين از يكى شنيد كه مى گفت: ا(حالا ديگه هر كسى مـى توتونـه
 ناگاه مارتين با خربهاى سخت مواجه شد و احساس كرد كه گوشت

 هولناكى كه وارد شده و او راغرق خون كرده بود، شنيد. اما او هـيتِ علامتى
 زير كانه و نامردى پليدانهٔ حريف همچجون كف دستش آشنا بود. تماشا مى كرد
 متوقف شد، چون مارتين برق فلز را ديله بود.


 انتقامش را بگیرد. بدجو رى نگران شده بود.
 بگيد ببينم فهميديد؟"
/94^ مارتين ايلن

بیحهها از دور و برش كنار كشيدنل. آنها هر كلام جـانورى بودنـل امـا او سر كردهُ جانورها و مو جودى وحشـتـآور بـود كـه بـر فـراز سرشـان حر كــت

هى كرد و بر همهشان مسلط بود.
(الين دعواى منه و هيتِ كدوم از شما ححق نلارين پا درميـونى كنـين. پنـجـه بو كسو بله!!

صورتت پنيرى كه جلى و كمى وحشتزده شلده بود، Tن سـلاح خونبـار
را تسليم مار تين كرد.
مارتين درحالى كه پنحجه بو كس را توى آب برت مى كرد، ادامه داد: "اتو نفلهُ مو سرخ، كه يواشكى رفتى اون پشت، پنتجه بو كسو .هـشش دادى.

 آن دو به جنگكشان ادامه دادنل، وامانله شدنل، از آن هم فر اتر رفتنـل بـه طورى كه خستگى و كو فتگى شـان در تصـور نمـى گنتجيـلد، تـا آنكـه غو غـاى و حش، يس از سيراب كردن شـهوت خخونخـوارىاش و بـه و حشـت افتـادن از آنچچه ديـله بـود، بسى طرفانـه از Tآن دو خواســت كـه دعـوا را متوقـفـ كننـلـ. و صورتت پنيرى كه آماده رفتن و مردن بود و به هيولايى تر سـناكك تبـلـيل شــلـه بود كه هيتِ شباهتى به صورت پنيرى نداشت، دستى تکان داد و درنگگ كـرد؛ اما مارتين از جا پريل و او را كوبيـد و كوبيد.

آنگاه به دنبال وقغهإى كه به نظر آنها بيش از يكك قرن و انـلى بـه درازا كشيل، در حالى كه صورت پنيرى شديلاً رو به ضعف نهاده بود و در گرمـاگرم ضربههايى كه به دو طرو مى خورد، ناگهان صلاى ترقى به گوشـش رسـيل و بازوى راست مارتين از بهلويش آويزان شد. اسستخو ان بـازويش شكسـته بـود. همه بجحهها صلدای شكستگی را شنيلن و متو جهاش شدنل؛ صورت پنيـرى هــم متو جه شل و مانند ببر به طرفش حملهور شل و زير ضـربات پيـايىىاش گرفــتـ. نو چههای مارتين دويلنل كه دخالت كنْلـ مارتين كــه سـرش در اثـر ضـربات

جكك لندن / 199

متوالى حريف گیِج مىرفت، آنها را با فحشههاى ركيكك و جذى دور كـرد، و با آخرين درجئ پريشانى و نوميدى نفس نفس مى كشيد و مىناليد. اين بار مارتين فقط با دست پچشی به حمله ادامه داد و همپچنان كه حريف
 خفيف من من هاى حاكى از ترس دو دسته را شنيد و يكى از بتجهها بـا صــدا ايى


 در برابرش بود و تشابهى به جهرهء آدمى نداشت - بلكه پییی هولناكک، لرزان
 دو زن او ايستاد گی مى كرد و كنار نمىرفت مى كوبيد. مار تين همپچنان مشـتـ مىزد و مشتهايش همز مان با بيـرون رفـتز آخـرين ذرات رمـق از و جـودش آرامتر و آرامتر مى شدنل و هر فاصلهاى كه ميان ضرباتش مى افتـاد بـه نظـرش
 در برابرش به زمين سقوط مى كند، آرام فرود مى آيل و از تختهبندى كنـار بــل



به جايى بياويزد؛ با صدايى كه براى خودش نيز قابل فهم نبود گَفت: "بازم دلت مى خواد؟ جون بكن، د بخگو بينـم بازم دلت مى خواد؟") اين جملـه را بـىوقفـه تكـرار مـى كـرد - التمــاس مـى كـرد، درخواســت

 و مى كوشند كتش را بيوشانند. آنگاه، ناگهان، دنيا در برابـر ديـدگانش تيـره و و تار شد و مارتين همه پیز را از ياد برد.
 ادامه مىداد، اما مارتين ايلن درحالى كه صورتش را روى دو بازويش گذاشته




 چششمهايش خونين شده بودند و عرق از چجهرهاش مىريخت، فرياد بر بر بر آورد:


شكستت دادم!!
زانوهايش مى لرزيدند؛ احساس ضعف مـى كـرد، كــج و كولـه بـه طـرف








 كه مارتين از ميانشان به سختى گام روى دو با بر خاست و جلو آينه رفت.



 هم "قدرتهایى بالقوه مى طلبى.") خوب به خودش نگاه كرد و خنديد.

جكك لندن / TV|

ازخود پرسيل: (امثل اين كه يه خخرده جنون و خيالات خوش گرفتى، هـا؟
خـوب، باشـه. صسورت پنيـرى رو شكســت دادى، سـردبيرها رو هــم شكسـت مىدى، حتى اگر دو تا يازده سال طول بكشـه، نمـى تـونى همـين جـا وايسـتى.

مجبورى برى. تا آخرش، خودت هم خوب مىدونى."
17
زنگک ساعت به صدا درآمد و مارتين را چنان از خواب پراند كه اگگر كسى جز او مى.ود و جسمى ضعيفتر داشت، حتماً سردرد مى گرفت. مـارتين بـا آنكـهـ راحت خوابيله بود، ناگهان مانند گربه و مشتاقانه بيدار شد و خوش شا




 مى زد لرزه بر اندامش مى افتاد.

 باشلد. تا دير وقت مطالعه كردهه بود، چجيزى به وقت صرون صبتحانه نمانـلده بـود. كوشيد فصلى از نوشتهُ جان فيسكك فيلسوفن و مـور خ آمريكـايى اواخخـر سـلـهُ نوزدهـم و از پيروان اسپنسر را بتخوانـلد امـا مغـزش آرام و قـر ار ندأشــتـ، ناپــار كتاب را بست. امروز، نبردى نو آغاز خواهد شــل كـه در آن، تـا مـلتى اثـرى از نويسندگى نخواهد بود. مارتين انلدوهى در درون خويش احساس مى كرد كــه بـهـ
 اتاق نَگُريسـت. از اينها كه كارى بر نيامل. مارتين مسى خواســت از ايـن بـحـهههـاى تر حمانگیيز بر گشت خورده كه هيتِ سردبيرى نیذيرفته بودشان، دور شود. جلـوتر رفت و دستنوشتها را خوب گشت، بعضى از تكههايى را كه خوشـش مـى آمــ سريايى خو انل. داستان كوزه را با صــلى بلنـل خوانـلـ و سـتود، داسـتان مـاجرا و

مارتين ايلن / /VY

داستان للنت - آخرين اثرش كه روز پيش تمام شله بود - نيز با سـتايش مـارتين
 منمن كنان گُفت: اانمىتونم سر در بيارم. يا شايل سردبيرها نمى تونن سـر


 پس از صر و صبتحانه، ماشين تحرير را در جعبه گذاشت و به او كلند برد. به منشى فروشگاه گفت: ॥اكرايه يڭك ماه را بلدهكارم. اما لطفاً به مـلـير تان
 حساــم را مىییردازم.") از جاده سانفر انسيسكو كزشتـ و رفت به طرو ادارة كاريـابى. بـه مـأمور كاريابى كفتت: اههر جور كارى باشه فرقى نمى كنـه، تخصصص نـلـارم.)؛! و تـازه واردى كه ڤٌافه نسبتاً پر فيس و افادهاى داشت و لباسش ماننــ لبـاس بعضىى از
 كاريابى سرش را به حالت دلسردى و به نشانهُ پاسخخ منفى تكان داد.

"برم سر كار.")

 تمام شـب را به عياشى كذرانلـه است.
 مارتين در پاسخ گفتت: (اكارهاى سختث، ملوانى، ماشين نويسىى -ا امـا نـه شورت هنل. می تونم اسبـ سوارى كنه؛ مايلم هر كارى بكنم و با هـر مشـكلى دست و بنتجه نرم كنه.")
آن يكى سرش را تكان داد:
"ابه نظرم خوبه. به من ميگن داوسُن، جو داوسٌن، دارم دنبـال يـه رختشــور
مرد مى گریم."

جك
"(ابر ای من خيلى زياده.) مارتين منظره جالب خودش را در حال اتو كـردن



جو داوسُن، لحظهاى با چشممهاى باز به فكر فرو رو رفت.


گوش بلدى؟!
مارتين سرش را تكان داد:
 شلى يه - يه هتله. دو نفر اونجا كار مى كنن، رييس و دستيارش. من رييسم. تـو


 اگر چند ماه در آنجا كار كنلد، مىتوانل پول و وقت كافى برایى مطالحـاتش بـه
 جو گفت: (اغذاى خوب و يه اتاق خوب بهت مىدم.") كار تمام بود. توى اتاق خصو صى مى توانست بـى آنكـه كسـى مـز احـوش شود چراغ نغتى را تا نيمه شب روشن كن كند آن يكى افزود: (ا|ما كارش خيلى سختّه.)
 (ااين ها با كار سخت اين جورى شدند.)"
"-حالا كه اين طوره، برو بريم.")

جو لحظهاى دستش را روى سرش گذاشت:


 نفر دوم چهل دولار. اما اون خحلى كار كشته اونه بود. تو مثل يه شـاگرد تـازه كـارى.

اگه ببرمت اونجا، روزاى اول مجبورم بيشتر كارارو خـودم انجـام بـدم. فـرض



دستمزدت مى شه چهل دلار.i)

كرد و با هم دست دادند.
(هيجّ كمكك هزينه براى بليت قطار يا خرج راه مىدى؟؟"
 مىتر كيد گذاششت. (افقط يه بليت بر گشت دارم.")
(امنم وقتى اجاره خونه رو بيردازم ... ورشكست مى شـم.")
جو تو صيه كرد: (اعقب بنداز.")
(انمى تونم، به خو اهرم بدهكارم.")


مار تين نیذيرفت.
("مشروب مى خورى؟؟)




 مار تين متو جه شكاف عظيمى شد كه ميـان او و ايسن مـرد وجـود داشـتـ.
 اين شكاف نمىديد. سراسر زندگى گاش را در ميان كار گران سبرى كرده هو بود و
 كرد، و با اين كارش قدرى هم بر سنگینیى سردرد جو افزود.

جكك لندن / IVQ

تصميم گرفت بار و بنهاش را همر اه جـو بـه چششـهمهـاى آب گـرم شـلى بفر ستل. خودشهم سوار دو خرخه مى شد و ر كاب زنان به آنجـا مـى
 راه بيفتد و روز دوشنبه صبح سر كارش حاضر شـود. در ايـن فاصـله، بـه خانـه
 روت و همهٔ اعضاى خانوادهاش براى گَذراندن تعطـيلات طـو لانى تابسـتان بـه درياچهٔ تاهو در سييراس رفته بودند. مارتين يكشنبه شب با پيكرى خسته و سر و رويیى گرد و خاكك گر رفته بـه جشمههاى آبگرم شلى رسيل. جو با هاى و هوى زياد بـه خوشـاملـو گويى آمـلـ. يك حولهُ تر به گرد سرش بسته بود و تمام روز را كار كرده بود.
 چون من اومله بودم دنبال تو. بسته وسايلت سالم رسيد. گزاشتمش تـو اتاقـتـ.
 در حالى كه مار تين بسته|ش را باز مى كرد، جو روى تختخواب نشسته بود. صندوقجهةاى از قوطى هاى مخصوص غذاى صبحانه بود و آقاى هيگينبوثام آن

 بارى تبديل كردهه بود. جو با چشمانى از حدقه دررفته نگگاه مـى كـرد، مـار تين

در آورد.

چرسيد: (احتماً تا تهش كتابه؟")
مار تين سرى تكان داد و كتابها را روى يكـ ميـز آشـبز خانه كـه در آن
اتاق نقش دستشويى ر| ايفا مى كرد، مرتب چیلـ. جو فريادى از شادى بر آورد: (اهى!) بعد منتظر شــد تـا نتيجــهُ منطتـى را از
 زياد تو نغ دخترا... نيستح؟!
/ /V4

مارتين پاسخ داد: ا(نه. اما پيش از آشنا شـلـن بـا كتـابسهـا زيـاد دنـالشـون مى افتادم. اما از اون به بعد ديگّه وقتشو ندارم.")
("اينجام ديگّه همجو وقتى گیرت نمى آد. تنها كارى كـه مـى تـونى بكنـى كار كردن و خو ابيدنه.)
 درست روى رختشو يخانه بود و در همان ساختمانى بود كه مو تـور پمـبٍ آب،
 مهندس، كه در اتاق مجاور زندگى مى كرد، سرزده وارد شـد تـا كـار گر تـازه وارد را ببيند، و به مارتين كمكك كرد و دوتايى سيم برقى از بالاى ميز كشيدند
 صبح روز بعل، يككربع مانلهه به ساعت شش، مارتين از تختخو ابش بيرون پر يد تا براى صرف صبححانه در ساعت يككربع بـه هفـت آمـاده شـود. از قضـا يكك وان حمام براى خلدمتكارها در ساختمان رختشويخانه كار گذاشته بودنــن،

و جو وقتى ديل مارتين دوش آب سرد مى گیرد، خشكش زد. درحالى كه برایى صـرف صـبـحانه در گوشـهاى از آشتـز خانئ هتـل نشسـته بودنل، جو گڭن: (اههى! خيلى متقلبى ها!)

در كنار آن دو كسانى چجون مهندس و كمكك باغبـان و دو يـا سـه نفـر از اصطبل دارها نشسته بودنل، شتابان و با قيافههاى گرفته غذا مى خوردنـده، خيلـى كم حـرف مـىزدنــد و مـار تين درحـالى كـه صـبـحانه مـى خـورد و بـه سـخنان آنهاگوش مىداد، متو جه شد كه چه فاصلهاى ميان او و اينان افتاده است. گنتجايش ذهنى بسيار محلود آنها مارتين را مـأيوس مسى كـرد و بـه ايـن
 بى هيتِ نظم و ترتيبى، بهسرعت، همحچون بقيـه خـورد و و وقتـى از در آشــيز خانه بيرون مىرفت، نفسى عميق كشيد.

## جك لندن / جك


لباسشويى، همةٔ كارهايى را كه از ماشين ها ساخته بود، انجام مىددادند. مـارتين
 جدا كرد و در همان حال، جو دستگاه شستشو را روشن كرد و بـه مقـدار لازم صابون نيمه مايع مر كب از مواد سوز آور شيميايى تهيـه كـرد. ايـن مـواد تـاد

 لباسها، در آب گیرى از رختها به كمكك جو شتافت، اين كـار را بـا ريخـتن





 ساق كوتاه را از داخل ماشين اتو بخار رد مى كردند و در همان حال اتوهـا دان انـ
 تا ساعت شش بعد از ظهر طول كشيد و در اين لحظه، جو، سرش را به حالـت ترديد آميزى تكان داد.
گفت: (اخخيلى عقب مونديم. مجبوريم بعد از شام هم كار كنيم." بعد از شام، تا ساعت •ا شبه، زير نور تند جراغها



 برای يكك نفس هواى تازه لهله مى كفت: (امثل اين كه دارم يه پهيز ايى ياد مى گیرم.")
/ /VA
 كـارگر وظيفـهشـناس بـه كـارت بجسـب. اگگـه بـا همـين سـرعت كــار كنـى، دسـتمزدت فقـط در ايـن مـاه سـى دلار خواهــد بـود. از مـاه دوم جهــل دلار
 خوب تشخيص مىدم."
مارتين اعتراض كنان گفت: (ااز اول عمرم تا امروز، حتى يـه تيكـه پارچچـه |تو نكردهام.")
وقتى مارتين به اتاقش بر گشت از خستگیى درشگغت شد. گويى از يادش رفته بود كه يكك نفس، چهارده ساعت، روى پا ايستاده و كار كرده بود. زنگگ ساعتت را روى شش صبح گذاشت، پنج سـاعت كـم كـرد و بـه سـاعت يــك
 باهاى ورم كردهاش را از فشار برهاند، كتابهايش را برداشـتـ و رفـت پشـت ميز نشست. كتاب جان فيسكك را از همان صفححهاى كه دو روز پيش بسته بـود باز كرد و شروع به خواندن كـرد. امـا خوانــدن بـاراگراف اول بـرايش دشـوار
 خشكيدهاش بيدار شد و سرماى باد كوهسـتانى را كــه تـازه از ميـان پنجـره بــهـ درون مىوزيد، احساس كرد. نزگـاهى بـه سـاعت انـد|ختِ. دو سـاعت از نيمـه شب گذشـته بـود. جهـار سـاعت را در خـواب گذرانـلـه بـود. لبـاس هـايش را در آورد و خز يــد تـوى رختخـوابش و در همـان دم كــه سـرش را روى بـالش گذاشت خوابى سنگين بر او چیيره شد.
سه شنبه نيز روزى با كار طاقتفرسـاى مشـابهى بـود. سـرعت كـار جـو، تحسين مارتين را برانگیيخـت. جـو بـا تمـام تـوانش كـار مـى كـرد. بـا آهنـگُ كنسرت تنظيم شــده بـود و در تمـام روز، نمـى شــد او را يـكك لحظـه درحـال استراحت ديد. او تو جهش را بر كارش و طرز صرفهجـويى در وقـت متمر كـر كرده بود و به مارتين مى گفت در كجا مىتواند كارى را كـهـ بـا يـنـج حر كــت انجام داده بود با سه حر كت انجام دهدل، يا كارى را كـه بــا سـه حر كــت انجـام

جك جك لندن /VQ

داده بود با دو حر كت انجام دهد. مارتين همچچنان كه به جو مـىنگريسـت و از حر كاتش تقليد مى كرد، عنـوان (احـذف حر كـت بيهـوده") را بـرايش بر گزيــــ مارتين خودش هميشه كار گرى خوب، سريع العمل و چـالاكَ بـود و يكـى از افتخاراتش اين بود كه هيِّ كس حق نداشت يكى از كارهايش را انجـام دهـــ يا بيشتر از او كار كند. درنتيجه، او نيز تو جهش را با وحدت هدف مشابهى بـر كار متمر كـز كـرده بـود و تمـام اشـارات و پيشـنهادهاى همكـارش را در هـوا مى قاييل. يقهها و سر آستين ها را (مى سابيل") و آهار ميان دو لائه ضــخيم كتـانى آنها را پاكك مىشست تا وقتى مىخواستند اتو كنند پف كردگی ايجاد نشود، و اين كار را جنان سريع انجام مىداد كه جو زبان به تحسين مى گشود. هر گز وقفهاى يا لحظهاى بيش نمى آمل كه كارى برای انجام دادن و جود نداشته باشد. جو براى هيـِج جيزى و بر سر هيتِ كارى معطل نمى شد، و تند تنــد از اين كار به آن كار مىیريد. دويست پيراهن سفيد را آهـار زدنـــه، و بـا يــك حر كت چر خشى، پيراهن را طورى مى گرفتند كه سر آستينها ها، يقه، سرشـانه و و سينه از دست راستشان كه دايـرهوار مـى چر خيـــد بيـرون مـى افتـاد. در همــان لحظه، بدنه بيراهن را طورى با دست چپپ مى گرفتند كه وارد نشاسـته نشـود و و در همان دم دست راست به داخل نشاسته فرو مىرفت - نشاستهایى چنـان داغ، كه برای پاكك كردنش مجبور بو دند دستهاشان را پشت سـر هـم تـوى يــك
 تزيينى" زدند - آن هم به لباسهاى ظريف چجيندار و پف

مارتين خنديد و گغت: (امن كه گرمسيرىام و لباسى ندارم.) جو با حالت جلى پاسخ داد: (امـن هـم بـهدليـل شـغلم، هــيتِ كـارى جـز رختشويى بلد نيستم.")
("خيلى خوب هم مىدونيش.")
(ابايد بدونمش. توى كونتراكاستكا، در او كلند شروع كردم، وقتـى يـازده
ساله بودم و لباس ها رو مى تكوندم تا آبشون گرفته بشه و برای ماشين اتو كشنى

آماده بشن. از اون وقت هجده سال گذشته، تا همين امروز، هيجِ كار ديخـهاى نكردهام. اما اين شغل، سخت ار او وقن و و خشن ترين شغلى است كه تا حالا داشـتم. حداقل بايد يه نفر ديگه به كمكمـون بيـاد. فـردا شـب كـار مـى كنـيم. هميشـه جهارشنبه شبها ماشين اتو كشى را براى اتو كـردن يقـههـا و سر آسـتينهــا راه مى اندازيم."
مارتين ساعتش را تنظيم كرد، پشت ميـز نشسـت و كتـاب فيسـكـك را بـاز كرد. پاراگراف اول را تمام نكرد. خطها محو مى شدند و درهـم مـىدويدنــد و سرش تلو تلو مى خورد. از اين طرف بهـآن طرف اتاق قدم مىزد، ديوانـهوار بـا مشتههايش به سرش مى كوبيد اما نمى توانست بر كرختى ناشى از خواب غلبـه

 درحاللى كه نمىددانست چهه كـارى انجـام داده اسـت، لباسـش را رد آورد و رفـت توى رختخواب. هفت ساعت تمام مانند حيوانات به خوابى سنگين فرو رفت و بــا صداى زنگک ساعت بيدار شد و احساس كرد كه به اندازه كافى نخوابيده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { جو پر سيد: (پزياد كتاب مى خونى؟؟) } \\
& \text { مارتين سرش را تكان داد. }
\end{aligned}
$$

(اعيب نداره. امشب مجبـوريم ماشـين اتو كشــى رو راه بينـدازيم، امـا روز
 مى T. 1 (
آن روز مـارتين لبـاس هـاى پشـمى را تـوى يـك بشـكه بـزر گك ريخـت،
 به نو كك ميل پيستون متصل به ميله فنر نصب شده بود، آنهـا را بـههـم زد و بــا

جو مغرورانه گَفت: ا(اخختـراع خودمـه. از تختـهُ رختشـويى و انگگشـتاى تـو قوى تره. تازه، هفتهاى يونزده دقيقـه وقـت برامـون صـرفهجـويى مـى كــه، تـو كسب و كار ما هم پونزده ديقه چيزى نيست كه بتونيم دست كمش بیگيريم."
|N| / جكك لندن

رد كردن يقه ها و سر آستينها از ماشين اتو كشى نيز به ابتكار جو صـورت مى گرفت. آن شب، درحالى كه آن دو زير چراغهاى برق جان مى كندنل، جـو اين را توضيح داد.
(اكاريه كه هيتِ رختشويى ديگهاى جز اين يکى انجام نمىده. ايـن كـارو حتى اگه قرار بشه ساعت مىدم. اما من طرز كارشو بللبم و تغاوتمون همينه. حرارتش بايـلـ ميـزون بشـه، فشارش بايل ميزون بشه، بعلشـم بايـلد سـه دور از تـوى ماشـين رد بشـن. حـالا تغاو تو مىبينى!") يكك سر آستين را گرفت و بلند كرد. (ابـا دسـت يـا روى تختـه اتو هم از إين بهتر نمى شه." روز پنجششنبه، جو از خشم مى غريل. يـك دسته لباس بر ای "آهـار تزيينـى"" به رختشو يخانه رسيلهه بود. با صلاى بلند گفت: (امى خوام دست بكشـم. واسهٔ اينا ديگه وانمـى ايسـتم.
 استر اححت پیل| مى كنم سر و كلهشون پيل| مى شه و لباس هاى جور واجور بــراى آهار تزيينى برام مى آرن؟ اينتجا يه كشور آزاده، مىخـوام بـرم بـه اون خيكـى هلنلدى بگگم دربارهاش پحى تو كلهام هس. حر فمو به زبان فرانسه نمیى گم. ز.بـان آمريکايى صاف و ساده، واسه من كافيه. آخه پشتـ سر هـم زنگگ مـىززنـه كــه مى خو اد لباس اضافیى براى آهار تزيينى بياره!" لحظهاى بحله، طرز قضاو تش را بر گردانل و درحـالى كــه تسـليم سرنوشـت مى شد گیفت: (ا(مشبو محجبوريم كار كنيم.")
آن شب مارتين چجيزى مطلالعه نكرد. يكك هفته، هيـِ كدام از روزنامههـا را ند يله بود و تعجب مى كرد كه چرا علاقه به ديلنشان ندارد. علاقهاى به اخخار نداشت. آن قلد خسته و فرسوده بود كه نمىیتوانست به چحيزى علاقهمنل شـود؛ هر چند تصميم گرفته بود اگر كارشان روز شنبه ساعت سـه بعـل از ظهـر تـمـام شود سوار دو شر خهاش شود و ر كابجزنان به او كلند برود. از اينجا تا آنجا صسل كيلو متر فاصله بود. صل كيلو متر هم راه بر گشت در بعــل از ظهـر يکشـنبه بـود،

كه اگُ مى خواست با دو چر خه برود و بيايد ديگر رمقى برایى كار در هفته دوم

 پسانداز كند.

## IV























مى شدند، آنها را از قلاب اتو مى آويختند و در آب سرد فرو مـىبردنـلـ. ايـن نيز به تشخيصى دقيق و ظريفانه نياز داشت. اگگر مدت زمانى كه اتـو را در آب





 هو شمند ساخته بودند و تمام خصوصيات و اجزايى كه او را را به صـور رت انـي انسـان در آورده بود به تحقق و تتجلى اين هوش اختصاص يافتـه بـود. درهـاى مغـزش
 همحِون برج هدايت زيردريايىها بود كه از آنجا عضلات بازو و شـانهاش، ده انگگشـت فـرزش و اتـوى متحـر كك در مسـير بخخـار پراكنـى را بــا رفــت و


 تندتند از زير اتو مى گذذراند و پيـراهن هـاى اتـو خـوردده را بـى آنكـهـ مچحالــه يـا


 درحاللى كه بيرون از آنجا، تمـام دنيـا در زيـر آفتـاب تابـان كاليفرنيـا سســت و بىرمق مى شد. اما توى اين اتاق فوقالعاده گرم، اثرى از سستى نبود. ميهمانـان متين و رواق نشين اين هتل، ملافه و لباس تميز مى خواستند. مارتين شرشر عرق مىريخت. هى آب مى خورد، اما گرمأى روز و تعرق
 در دريا، هميشه، جز پارهاى موارد، كـارى كـه مـارتين انجـام مـىداد فرصـت كافى براى گشودن راز دلش بـراى خـو دش بـه او داده بـود. صـاحب كشـــى

حكم خداوند گار و صاحب اختيار سـاعات كـار مـارتين را داشـت؛ امـا اينجـا
 انديشهاى جز انديشيدن به كار اعصاب خـرد كـن و كمرشـكن، بـه مغـزش راه نمـىيافـت. انديشـيلن در خـارج از ايـن چــارچوب، غيـرممكن بـود. مـار تين نمىدانست كه عاشق روت است. روت حتى ديگر برايش وجود نداشت جون

 صبحانه، روت در لابهلاى خاطرات تند گذر مارتين، خودى نشان مىداد. يك بار جو گفت: (اينجا يه جهنمه، مگه نه؟") مارتين سرش را تكـان داد امـا احسـاس كـرد كسـى بـه روحـش سـو هان
 با هم حرف نمىزددند. حرف زدن، از سرعتشان مى كاست، همـجنان كـه ايـن بار كاست و مار تين را مجبور كرد حر كت اتو را يكى عقب بيندازد و بـيش از آنكه كار پيوستهاش را Tغاز كند، دو حر كت اضافى انجام دهد.
 مىبايست تمام ملافهها، روميزى ها، روبالشى ها، رو تختى ها، دستماله الى سـفـره و غيره راعوض كنتد و بشو يند. پس از تمام شدن شستشوى اينها ها، زدن آر آهـار تزيينى را آغاز مى كردند. اين، كارى آرام، وقت گير و ظريف بـود، و مـارتين
 تكيه كند. هر اشتباهى، فاجعه به بار مى آورد.
 دستش از نظر پنهان دارد، بلند كرد و گفــت: (ابيـنـن. اگـه بسـوزونيش بيسـت دلار از دستت رفته.)
مارتين آن كرسـت را نسـوزاند، تـا بـالاخره از شـلـت كشـش عضـلاتش



جك لندن / / ج

لباس هاى زير و زيباى زنانى كه لباسشان را ديگران مىشوينل، گوش مسىداد. "آهار تزيينى" براى مارتين و جو حكم يیك كابوس را پيسل| كـرده بـود. همـين
 مـحروم مى كرد. تمام روز اين كار سخخت را انجام دادنل. ساعت هفت غـرو بـ، "آهار تزيينى" را متوقف كردنل تا ملافهها و پار جههایى سفيل هتل را از ماشـــين اتو كشـى رد كننـلـ. ســاعت • ا شـــب، وقتـى ميهمــانهـا خوابيـلـه بودنــلـ، دو رختشوى هتل، تا ساعت يكك و دو شب عرق ريتختنل و بقيةٔ "آهـار تزيينـى" را زدنل. ساعت دو و نيم بحل از نيمه شب، دست از كار كشيلند. روز شنبه صبح، باز "آهار تزيينى") زدنلـ و مقلارى كارهـاى متغرقـه انجـام دادنل و كار هفتگیى را در ساعت سه بعد از ظهر به پایان رسانلنل.

 او كلند ركاب بزنی؟؟"
پاستخ آمل: (ابايل برم.)"
"(دنبال چی مىزی - حتماً يه دختر؟")
(انه؛ برای اونگكه دو و نیم دلار پول ترن رو پس انـلداز كـنم. مـى خـوام بـرم
كتابخونه و تاريخ بعضى از كتابامو تملديل كنم."

.برمىداره كه به اونجا بر سه."

مار تين به فكر فرو رفت. جو با اصرار گغفت: افردام استراحت مى كنى• بهشش نيـاز دارى. مـىدونـم كه منم نياز دارم. از سر تاپا خسته شدمه دارم میى افتم.." از صورتش اين خستگى مىباريل. او انسانى سرسخت و بی آرام بود و در تمام طول هفته براى به دست آوردن چنلد ثانيه و چنل دقيقه وقــت جـان كنـلـه
 نيرويى مقاومتـنا

اكنون كه كار هفتگیاش را انجام داده بود، داشت از پِ در مى آمل، فرسـوده و


 نظر مىزسيد.
 كنيم. أما آخه چهه فايـدهالى داره؟ بعضـى وقـتههـا آرزو مـى كـنم الى كـاش يـه



 "و كى!!
مار تين پر سيد: (آخهه تمام روز يكشنبه رو اينجا چهِ كار مى تونم بكنم؟؟ (ااستراحت كن. خودت نمـىدونـى كـه چقــدر خسـتهاى. بــين، مـن روز يكشنبه اونقد خسته مى شم كه ناى خوندن روزنومه هم واسم نمىمونه! يه دفـه مريض شدم - حصبه گرفته بودم. هفتاد و ینج روز تو مريضخونه خوابيدم. تـو اون مدت دست به سيا سفيد نزدم. په راحت بودم!!
 مارتين، دوشى در حمام گرفت و پِ شو يخانه ناپيديد شده است. به أين نتيجه رسيد كه احتمال زيـاد دارد بـرانى بيــدا كردن آبجو به دهكده رفته باشد، اما گز كردن يكك كيلومتر راه، آنهـم بـراى پيدا كردن آبجو، براى جـو، سـفرى طـولانى بـود. كفـشهـــيش را در آورد و روى تختخوابش دراز كشـيد، و كوشـيد درسـت فكـر كنـد. دسـتش را بـراى بر داشتن كتاب دراز نكرد. به قلـرى خسته بود كـه خـواب بـه چششــهمـايش راه نمىییافت، و با حالتى نيمه كرخـت در اثـر خسـتگى دراز كشـيده بـود، گـاهى فكرى به ذهنش خطور مى كرد، تا آنكه وقـت شـام انـر رسـيد. جـو سـر ميـز شـام

حاضر نشد و وقتى از باغبـان شـنيد كـه مـى گفــت جـو بـه احتمـال زيـاد بـراى

 شد كه درست و حسابى استراحت كردن رده است. جو هنوز برنگَشته بود؛ روزنامهٔ


 ظهر دوباره روزنامه را خواند، بعد از شام هم خواند، آنگاه روى همان رون روزنامه افتاد و خوابيد.
بدين ترتيب يكشنبه سپرى شـد، و صـبح روز دوشـنبه، مـارتين، تر گـل و


شويى را روشن كرد و صابون نيمه مايع رادر آب حل كرد.
 نزديكك مىشه، مجبورم برم مشروبخورى."











 سرزنل گی در وجودش اثرى نمانلهه بود تا تيـزى آن را الحسـاس كنـلـ. مـارتين مرده بود. روحش همشحون روحى مرده بود. به يــك جــانور كارگر نمـا تبـلـيل شلـه بود. تابش تيغهاى آفتاب از لابهلاى شاخ و بر گكهـاى درختـان را ديگـر جلو الى از زيبايیى طبيعت نمى پنداشت و سـبهر نيلگـون طبيعـت نيـز ديگـر آ



 نيروى خيال يردازيش در اتاق تاريكك كو چكى بـه خـواب رفتـه بـود كـه هــيـِ نورى به درونش نمى تابيل. به حال جو كه آن پايين توى رستوران دهكـلـه سـر پا ايستاده بود و زُامبون مى خورد، مغزش را به دست كرمها سپرده بود، مسـتانه رفنار مى كرد و الكى خوش بود، ديوانـهوار و افتخــار آميز مسـت كـرده بـود و
 حسو دىاش میشل. هفتة سوم نيـز كذذشـت. مـارتين، هــم از خـودش متنفـر شــله بـود هـم از زنل گی. احساس نـاتوانى، خُـرددش كـرده بـود. بـى جهــت نبـود كـه سـردبيرها داستانهايش را نمى ينـير فتند. اكنون مىتوانسست ايسن را بـه روشـنى بيينـلد، بـه خودش و رؤياهايى كه در سـر برورانــنـه اسـت بتخنـلد. روت شـعر غـرلههـاى دريا يیىاش را با يست برايش فرستاد. نامهٔ روت را با احساسى سرد، از سر تا تـه خوانل. او به هر درى زده بـود تـا بـه مـارتين بگُو يـد كـه خيلمى از ايـن شـعرها
 نمى توانست حقيقت ر| |ز خودش پنهان كند. روت مىدانست كـه ايسن اشعار جندان موفقيـت Tميز نيستنالف، و مار تين از تكك تكك سطر هاى سرسرى و سرد نامهٔ او مى فهجيل كه اشمارش را تأييل نمى كند. و حـت بـا روت بـود. مـار تين وقتـى شعرها را از سر تا ته خوانل، اعتقاد مححكمى به اين فكرش بيلا كـرد. زيبـايى و

جك لندن / 1 ج

 جسارتهايش در عبارتپپردازعى، به نظرش حاصلى بس نـاجور بـه بـار آورده بود. نيروى بيانش، وازْهها را به هيولايى بر روى كاغذ تبديل كـرده بـود و وهـر

 مى سوزاند. مو تو رخانه كار مى كرد اما بردن اين شعرها تا آنجا برایى سـوزاندن،
 ديغران كرده بود. ديگر نيرويى برای كارهاى خصو صىاش نداشت.
 بنويسد. اما روز شنبه بعد از ظهر، وقتى كار تمام شد و مـار تين از حمـام بيـرون

 مى كنه)؛ در همان لحظه، ترديدى نداشت كه دروغ مى گويد. اما نيروى كـا

 سلانه سلانه، راه دهكده را پيش گرفت و بـر خـالاف مـيلش، همـچنـان كـه بـه رستوران نزديك مى شد، بر شتاب گامهايش افزو وهـ
 مارتين به بهانههاى فرو تنانه متو سل نشد بلكه ويسكى سفارش داد، و بيش از آنكه بطرى را به جو بسپارد گِلاسش را لبالب پر كرد. مارتين باصداى خشر خش مانند گفت: (اتمام شبو صرف اين كار نكن.") جو داشت بيهوده با بطرى ور مىرفـتـ، مـارتين حاضـر نشــل صـبر كـــد، گیلاسش را يكك نفس سر كشيد و دوباره پر كرد.
با قيافه گرفتهاى گفت: ا(حالا مى تونم منتظرت بشم؛ اما بعازاز.") جو شتاب گرفت، گیلاس هاشان را با هم سر كشيدند.

جو پر سيد: (اخستگى وادارت كرد بيايى اينجا، ها؟؟") مارتين از بحث دربارئ اين موضوع خوددارى كرد.
جو ادامه داد: (امىدونم، اونجا يه جهنمه، اما خوش شحالم كه می میبينم اومدى و قاطى مشروبخور رها شدى، مارتين. اين طوريه ديگه!" مارتين، بى سر و صدا به مشروبخوارى ادامه داد. تندتند دستور مى داد و گارسون را كه جوانى زنصفت با چششمانى آبى دريايى بود و فرق سرش در دا وسط پيشانىاش باز كرده بود، طورى صلا مى كرد كه او بهوحشت مى افتاد.


 از ته دل مى گم."
أما مار تين پاسخی نداد. چند گیلاس ديگر سر كشيد و كم كم متو جه شد
 نخستين نسيم زندگى كه پس از سه هفته بر جسم و روحش ور وزي
 همحچون شعلهاى فروزان، او را به خود جلب كرد. آينهٔ منظـره بينى درونـى اش اش

 را| از نو يافنه بود. كوشيد اين حالتش را بـراى جـو توصـيف كنـد، امـا جـو در


 استخدام نمى كنم --نه، به جون تو. هيجِ مو جود زندهاى رو نمىزارم از ساعت

 استخلام مى كنم تا همؤ كارا تو يه ساعت كار شـر|فتمندانه تمـوم بشـه؛ مـارت

راستى، تو هم بيا كمكم كن! تو رو سريرست كار گاه مى كنم، سريرست تموم

پولامو پس انداز مى كنم."

 جناب ميخانه جیى را احضار كرد تا براى دو كشـاورز كـه بـه محـض ورو ورود بــه


 سايه به داخل رستوران خز يله بود و همحچون شبحى در گوشها بود، به مشروب خوردن دعوت كرد

## 11

صبح روز دوشـنبه، جـو بـه محـض ورود نخسـتين كـاميون حامـل لبـاس هـاى شستنى، داد و بيدادش در آمد.

كفت: (اببين!)
مارتين غرغر كنان گفت: (ابا من حرف نزن!)

گفت: (اجو، معذرت مى خوام.")
اشكک، چشمههاى جو را گرفت.



مارتين سرش را تكان داد.



باشه. اين طورى ديگه هيجّ كارى نمى كنيم -ـهيجِ كارى! يه دفه مريض بـودم؛
 مريض بشم."




 وقتشان را به سرعت برق كار، كار، باز هم كار مى كردند و جو، چوپان ماهر

 مى شمرد، مانند ماشين كار مى كرد، گويى جنون كار داشت و ديوانئ كار بود،
 مىناميد، به او كمكك مى كرد.
اما مار تين لحظات بسيار كمى براى أنديشيدن پيدا مى كـرد. اتـاق انديشـه




 خواب ميبيند كه چند لحظهُ بعل، يا شايل پس از هـزار و انـــى ســال، در اتـاق كو جكش، پشت ميز پـر لـك و پـيساش بيـدار شـود و نوشـتن مطلبـى را كــهـ
 خـواب بـود، و بيـدار شـدنش همـان عـوض شـدن نـغهـبـانهـا اسـت، وقتـى از



جكك لندن / 194

خنكك باد بسامانى كـه بـر پيكـرش وزيـــن آغـاز كـرده بـود، او را در سـرماى مطبوعى قرار مىداد.
روز شنبه و پيروزى ميان تهى اش در ساعت سه بعل از ظهر فرا رسيد. جو با صداى ضعيف و يكنواختى كه حكايت از تحليل رفـتن نيروهـايش تا پايان هفته مى كرد، گفت: ااتوى خیالت منو ببين كه رفتم تـو دهكــلده و دارم يه گيلاس آبجو تگرى سر مى كشم."

حالت مار تين چنان بود كه گويى ناگچهان از خواب بر خاسته اسـت. جعبـه ابزارش را گشود و دو چرخهاش را روغنكارى كرد، زنجيرش را گريس زد، و
 مارتين درحالى كه روى دسته دوچر خهاش خم شلـه بـود و پاهـايش بـا نيـرو و
 در جهت . . ا كيلومتر راه شنى و خاكى بر بر دست انداز گرفته بود، از كنـارش گذشت. Tن شب در او كلند خوابيل، و روز يكشنبه دوباره . . ا كيلومتر ركاب
 آغاز كرد. اما آن هفته مارتين مشروب نخرد ردرده بود. هفتهٔ پـنتجم گذشـت، هفتـه ششــم نيـز گذشـتـ؛ در ايـن دو هفتـه ترتيـب زندگى و كارش درست مانند ماشين شده بود و فتط بارقهاى از چجيزى ديگـر، سوسوى كو چكى از روح، او را در پايان هر هفته وا مىداشت كه اين دويست


 مىرفت، در درونش خاموش شود. در پايان هفتهُ هفـتم، بـى آنكــه مايـل بـوده
 به دهكده سرازير شد و تا صبح روز دوشنبه، زندگىاش را راغرق كرد و دوباره بهدست آورد.
/ 9 F

باز، در روزهاى Tاخر هفتـه، دويسـت كيلـومتر راه مـیپيمـود تـا كرختـى
 ميان بيرد. در پايان ماه سوم، سومين بار همر اه جـو بـه دهكـــه رفــت. فرامـوش مى كرد، دوباره زنده مىشـلد، و در لحظـات زنـلـگى، آشـكارا مـىديـل كــه از خودش پحه جانورى ساخته است - نه در اثر مشروبخوارى، بلكه در اثر كار. نوشيدن مشروب معلول بود نه علت. مشروبخخوارى به طرز اجتنـاب نايـذيرى
 گوش جانش خواند اين بود كه اگر خودش راديوانه كار كنـل نمـى توانــل بـه اوجىى كه در نظر دارد دست يابـلـ، و او سـرش را بـه نشـانهُ تحسـين و تصـلـيق

تكان داد. ويسكى عقل داشت، گشايندهُ اسرار بود.
كاغذ و مداد خواست و براى همه ويسكى سفارش داد و در حالى كه بقيـه
به سلامتى او مىنوشيدند، او پشت بار ايستاد و شروع به نوشتن پییی كرد. ("جو، يه تلگرام! بخخونش! !")
 تحيزى بود كه گويا توانست او را به هوش بياورد. سرزنش آميز به مـارتين نگـاه كرد، اشكک از چشمانش جارى شل و گونههايش را پوشاند.
نو ميدانه پرسيد: (انمى خواى برگردى و منو تنها بذارى كه مارت؟؟"
 تيامش را به اداره تلگُ اف بیرد.
جو با صداى كلفتى گغت: "وايسا! بذار خوب فكر كنم.") جو به بار چسبيده بود، پاهايش آن پايين این طرف و آن طرف میشدنلـ، دست مارتين به دور گردنش بود و نمى گذاشــت بيفتـلـ، و در همـان حـال، بـه فكر فرو رفته بود.
 خودم جاشو نشون بدم." مارتين پرسید: (اتو ديگَه پرا مى خوای از این كار دست بكشى؟؟")

جكك لندن / 190
(ابه همون دليلى كه تو دست مى كشى.")
(اما من مى خوام برم تو دريا كار كنم. تو كه نمىتونى.")
جو گَفت: (انه! اما مىتونم يه كار گر ساده بشم، خيلى خوب.")
مارتين يكك لحظه، جستجو گرانه به جو نگ, (اخخليا! به گمونتم دارى يه چیيزى مى فهمیى! آدم بهتره كه يه كارگر سـاده باشه اما ديوانه و جانور كار نباشه. حالا ديگَه خاطر جـم باش كه زنده مىمونى! اونم خیلى بيشتر از اونتحه تا حالا زند گیى كردى." جو حرون مارتين را اصهلاح كـرد: "يـكك بـار تـو بيمارسـتان خوابونـلنم.

خيلى راحت شلد. حصبه گرفته بودم --بهت گفتم؟" در لحظاتى كه مارتين متن تلگرام را به (ادو كارگر رخــتـشـويى") تبــلـيل مى كرد، جو جنين به ستخنانش ادامه داد:
"وقتى تو مريضخونه بودم اصلاً دلم نمـى خـواس مشـروب بتخـورم. حتمـاً خندهت مى گيره، مگَه نه؟ اما وقتى تمام روزهای هغته رو مـث يـه بـرده جـون مى كنم، هيتِ راهى جز مشروبخورى برام نمىمونه. هيج دقت كردى كه اين آشیزام ديو ونهوار مشروب مى خورن؟ نونواهام هـمينطور؟ علتش كـاره. اونـام راه ديگَهاى ندارن. بين، بذار نصف پول تلگگ/امو من بدم.")

مارتين گفت: (اازت مى گيرم.")
درحالى كه بقيه داشتنل طاسها را مى چر خانلنـل و روى بيشـخخوان خـيس بار مىريختند، جو گُفت: (ابياييد، همه تون مهمون منيد، بنوشيل.")
روز دوشنبه صبـح، جو از شدت انتظار داشت ديوانه مىشل. اصلاً بـه فكـر سر دردش نيفتاد، هيَجِ علاقهاى به كارش نداشت. كّله بى شمارى از لحظهها از دستش گر يختند، زيرا چوپان بى قيدشان از پشت پنجـره بـه تـابش خور رشـيد و لرزش بر گکهاى درختان مىنگريست. فرياد بر آورد: (ابيا تماشا كن! همهاش مـال منـه! آزاده. مـى تـونم زير ايسن درختا دراز بكشم و اگَه دلم بخخواد، هزار سال بخــو ابـم. هـى، مـارت، بيـا جلـو؛

 دو سره نيست، جانمى!"
 رختششويى پر مى كـرد، يـير|هن مـدير هتـل را در ميـان آن شـناخت. علامـت


داد زد: ا(ایى كاش خودت هر هم توش بودى، تو كلـه خـو كـ هلنـدى! تـوى
 لعنتى! ولم كن، ده!!


 كارى نمىزد.







 تصميمتو عوض كنى و همسفر من بشى؟؟
مارتين سرش را تكان داد. كنار دوپر خهاش ايستاده بود، برایى راه افتادن،
 داشت و در همان حال گفت:
(ادوباره مىبينمت، مارت، بيش از اونكه هر دومون از دنيا بريم. خيلى دلم
 باشى. گوش كن، به اندازهٔ همةٔ دنيا دوستت دارم! او با حالت پر يشانش، وسط جاده ايستاد و تماشا كرد، تا آنكه مـارتين در

نeطهاى از جاده پیختيل و از نظر دور شد.




## 19

روت و افراد خانوادهاش از سفر بر گشتشه بودنــد و مـار تين بـس از باز گشــت بـه او كلند، زياد به ديدارش مىرفت. روت كه از دانشگاه فارغالتحصيل شده بـود

 آن در اختيار نداشتند و صميميتشان زود شكل گرفت.
روزهاى نخست، مارتين كارى جز استراحت نداشت. زياد خوابيله بود و

 نخستين نشانههاى بيدارى مجلددش هنگامى ظاهر شد كه دلبسـتـگى انـد كـى بــه
 گرفت و پس از چند روز، متو جه شد كه دير گاهی اسـت كتـاب فيسـك را از ياد برده است. اندام و سلامت باشـكوهش، سـرزند گیى تـازهاى پيـدا كردنـــد و

وقتى مارتين گفت به محض آنكه خستگى از تنش در رود دوبـاره قصـد سفر به دريا دارد، روت يأسش را آشكارا نشان داد.

پرسيد: (اچچا مى خواههى به اين سفر بروى؟)
 دارم. بول، در مورد من، ر گك و پیى جنگگ است - پول و شكيبايى.")


كار ادامه ندادى؟؟
(اهون رختشويى داشت منو به يكك جانور تبديل مى كرد. اگكر آن كـار ملدتهاى طو لانى ادامه بيدا كند، آخرش به مشروبخخوارى مى كشد." روت با وحشتى كه از چشمهايش مىباريد به مارتين نگريست. با صداى لرزان پرسيد: (منظورت اين است كه...؟)

 گذشتهاش براى صراحت داشتن را - در هر شرايطى به ياد آورد. پیاسخ داد: (ابله. درست فهميدى. جند بار.")
"اتا حالا هيج يكك از مردانى كه مى شناختم، اينن طورى نبودهاند، هر گز."
 آبگرم شلى كار نكردهاند. كار پیز خوبى است. براى سلامت آدمى ضـرورت

 رختششويى هم يكى از آن چجيزهاست. براى همين است كه مـى خـواهم يـكـ



 است.

روزى، أين ماجرا را روى كاغذ خواهم آورد -ـبا عنوان حتارتهایى كار يا روانشناسیى مى گسارى در طبته كارگر، يا عنوانى از اين قبيل."

از نخسـتين ديدارشـان تـا آن روز، ايـن انــازه از يكــديغر جــدا بـه نظـر
 در پس سخنش إحسـاس مـىشـلـ، روت را آزرده و زده كـرد. امـا آنجـه او را

 را براى صميميت بيشتر هموار خواهلد كرد. دلسوزى و انديشههاى معصومانه و

 نتختش رها سازد، حتى او را از شر خويشتن مردانهاش نجات دهد، هر جند بـر خـلاف مـيلش باشد. و تمـامى ايـن انديشـههـا بـه عنـوان حالـت نجيبانـهاى از
 كه آنحچه در پِ اين حالت نهغته است حسادت و ط طلب عشق نباشد.






 بزر گكترين حسابدار جهان رسيده بود.

مارتين همهٔ سخنان روت را ستود و از شنيدنشان لذت بـرد. اكنـون بهتـر















 صداى بلند برايش شعر مى خوراند. اين، كليد زند اين تصوير خاص در ذهنش زند را










 مى رسيدند. اما هميشه، و هميشه در زمينة عقبى، كه از زا زمينئ طبيعت تيـره و مــه

جك لندن / Y

آلود فراتر مىرفت، كار و موفقيت و پولى كه به دسـت آوردنـش آنهـا را از

مادر روت يكك روز به أو هشدار داد: ا(مايلم به دختـر كو چیولـويـم توصـيه كنم كه مواظب خودش باشد."
"(مىدانم منظور تان جیستِ. امـا امكان ندارد. او... نيست.")


 مادر زوت جملaٔ ناقص او را تكميل كرد: (... از نوع تو....) روت سرش را تكان داد.


 چخين موضوعاتى، برايش تازگى گرد داشت. اين بار نيز مادرش فـكر ور و جملئ ناتمام
او را تكميل كرد.
 ايسن بـار نيـز روت سـرش را تكــان داد، و دوبـاره ســرخـى گر مابخشــى جهرهاش را پوشاند. گفت: اردقيقاً همين گونه است. تقعير خودش نيست. خيلى تـلاش كـرده
كه بزند به....)
(به هدف؟")









 دوست و تحتالكحمايه با هم. گاهى نيز، وقتى مرا به وحشت می می اندازده، به نظر


 خواهد گريختـ.
مادرش اين بار نيز منتظر شد.









 ممكنى خو اهد بود كه نصيبم مى شو د.1)

 باهوشى است، اگر روزى عاشقت بشود چه می كنى ؟؟"

جك جr لندن /r

> روت شادمانه فرياد بر آورد: (اما همين الان... عاشقم است!)


روت با حالتى سرشار از شور زندگى گفـت: ا(اولنـى از مـن متنفـر اسـت! منهم از اولنى متنفرم. هر وقت او را الين طرفـا
 آنطور كه گتتم نمى انديشم، راستش را بخخواهيد، به هر حاله، در نظـرم جـر جـوان





كه احساس مى كنم.")
 فارغالتحصيل شدهاش از رشتهٔ ادبيات، ديگر در كنارش نــوـود بلكـه بــه جـا
 بود. خلأ ناشناختهاى كه در طبيعت روت وجود داشت پر شـر شده بـود و بـا آنكـه روت عاشقش نبود، او توانسته بود روت را بيدار كند و با دنياى زنانهاش آشـنا گرداند.
روت صورتش را همحٌنان در اثر خحجالت در دامن مادر پنهان كرده بـود، اعتراف كرد: ا(دستش مىلرزد. خيلى جالب و خندهدار است، اما دلم شديداً براً به


 چششمها و دستهايش دروغ نمى گويند. و همين، احساس بلوغ را را، اند يشهُ بلوغ


شدهام كه حقاً به خودم تعلق دارد - و همين مرا در رديف دختران ... ديعـر و






 چششمان هر دوشان غرق در عشق شد.









 هر گز در اين باره حرفى نزده است؟







عاشقت خواهد شد و همحچنان كه من و پــدرت در كنـار يكـديگر خوشـبخت
 بايد به خاطر داشته باشى...|" (ابغرماييد، مادر.)"
 روت اعتراف كرد: (امن ... دربـارهاش انديشـيدهام"، Tنگـاه بـه يـاد افكـار باطلى افتاد كه سابقاً ذهنش را مشغول كرده بود بودنـد و دوبـاره صـور تش در در اثـر شرمند گى دخترانهاى كه او را به گفتن چنين سختانى واداشته بود سرخ شد.


 تعريف كرده است و ... تو اين چجيزها را مى فهمى."

 نيافتى و وحشتآور بود كه از ميدان تخيل آدمى فراتر مىرفت.


 فر صتى به من بدهيد.4)
 و احساس شيرينى غريبى حاكى از برابرى با مادرش در و جودش موج مـىزدد،


 مادرش درحالى كه أو رابه سوى خود كشيد و بوسيل، گفـت: المـا هـر دو


انداخته بودنل و قلـبششان بـا احسـاس تـازهاى از همراهـى آكــده شــده بـود، مادرش تكرار كرد: (اما هر دو زنيم.")

"دختر كو چولوى ما زن شده است.")

آقاى مورس پس از نگاهى طولانى به همسرش گفت: (ايعنى، بلدين معنى كه او عاشق شده است."



مى توانيم از شر ايشان خلاص شويم."

اما خانم مورس دوباره سرش را تانكان داد. الازم نيست. روت روت مى گويد او او
 اينجا نخواهد بو د. مىفر ستيمش خانئ عمه كلارا به شرق، عوض شــدن آب و هـوا، ديــدن مردمـان ديعـر، آشـنـيى بـا افكــار و چجيزهاى گوناگون، چیزی است كه روت بدان نياز دارد.ب)

اشتياق نويسندگى، حوباره مارتين رااز درون بـه حر كـت در آورده بـود. انـواع

 اما دستاندر كار نويسندگى نشـد. جـون تعطـيلات كو تـاهش را مـى گَذرانـــــ

 هر روز به ديدار روت مىرفت و روت در لحظهٔ ديــدار، از احســاس قـدرت و سلامت پيشين مارتين به خود مى لرزيد.

## جك

مادرش يك بار ديگر به او هشدار داد: ا(مواظب باش. از اين كه اين همه با مارتين ايدن ديدار می كنى، نغَرانم."






 چجيزهاى بسيارى از عشق و زند










 هراس افتاده بود.





آگاه تبديل كرده بود. مىدانست چچگونه آن چچيز عجيب را مشاهله كنــد و بـه


 آنهم سرسختانه، بازى كند.






















بى پايانى كه از زير پوست آفتاب سو ختهاش به چششم مـى خـورد -از درون بـه وجلد مى آمد. او از ايـن هـم فراتـر مـىرفـت و مـارتين را بـه طـرز ملايمـى بـر

 بد گْمان مىشد. روت وقتى به ايـن دلايـل قـدرت خـودش كـه زن بـودنش را
 كردن با مارتين شاد مىشد. مار تين كه زبانش در اثر بى تجربغى و فوران آتش درونـى بسـته بـود، بــه طرزى نادانسته و نابههنجـار در طلـب روت بـود، و بـه نزديــك شــــنـن از راه تماس ادامه مىداد. تماس دست مارتين روت را غرق در لنت و حتـى چییزى لذتبخشتر از لذت مى كرد. مارتين اين را نمىدانست، اما مىدانست كه روت از اين كارش متنغر نيست. نه اين كه آنها غالباً، به استثناى مو اقع سلام، احوال -

 به تپههاى اطراف مىبردند و در مواقعى كه پپهلو به پپهلو مىنشستند و صفحات
 تماس پيدا كند. فرصتهايى هـم پـيش مـى آمــد كـه گيسـوى زرتـار روت بـا گونههاى مار تين و شانهاش با شانهٔ او تماس پيدا مى كرد، و اين در مو اقعى بود
 تكانهاى خودسرى كه معلوم نبودند از كجا آمله بودند و او را به حر كـت در



 پار كك شلموند و پار كك شوستُ مىرفـت، سـرش را روى دامـنهــاى بســارى

-

سرشان را روى صورتش گرفته بودنل تا آفتـابسـوز نشـود، بـه او نگريسـته و دوستش داشته بو دنلـ و از بىتو جهى اربابانهاش بـه عشـقشـشان درشـغفت شــلـه

 مى پنداشت. اما نيروى طلب او درست در همينجا و در همسين خاموشـى بـود. بهعلت همين خاموشى بود كه هر گز روت را بـه وحشـت نينداختـه بـو د. روت

 مى شد و هر روز ججلوتر مىرفت و مارتين كه نزديككتر شدن او را حسر كرده بوده مىخواست جسارتت به خرج دهد اما جر أت نمى كرد. يككروز بعد از ظهر، وقتى روت در اتاقى تاريكك نشسته بود و جششمش از

شلت درد جايى را نمىديلـ مارتين به سراغش آمل و جر أت بيدا كرد.

 نـمىدهل.")

مار تين پاسخ داد: اهخـال مى كنم درمانش كنـم. البته مطمئن نيستم، اما دلــم



 درددها را كه كارى از دست دارو برايشان ساخته نيست، درمان كند.") هنوز دستهايش كاملاً با سر روت تماس نگرفته بودند كه روت آ آهى اعماق دل بر كشيد.
گفت: (اخيلى خوب است.)

يكك بار ديگگر لب به سخن گشود، تا نيم ساعت بعد، آنگاه پر سيل: (اخسته نشدى؟!

YII / جك لند
 آنگاه خود را در رؤياى خوابآور مرهم تسـكينبخشش نيـروى مــارتين غـرق
 روت چنين مى پنداشت، تا آنكه با تخفيف بيدا كردن درد، به خـواب رفـت و مارتين هم بهآرامى از اتاق بيرون رفت. آن شب، روت به مارتين تلفن زد و تشكر كرد.
 ايدن، و نمىدانم چچگونه از تو تشكر كنم."

 براونينگك و همسر عليلش اليزابت براونينگك در ذهنش به رقـص در آمــه بـود. كارى را كه انجام داده بود دوباره مىتوانست انجام دهل، و او، مـارتين ايــدن،

 تختخوابش افتاده بود. اما نمى تو انست مطالعه كند. عشق عــذابش مـى داد و بـر ارادهاش چجيره شده بوده به طورى كه، با همهٔ ارادهاش، برخاست و رفت پشـت






 ماهيت سياست انتشاراتى و مندرجاتشان آشنا مىشد. ساعاتى را كه در كـــار روت مى گذراند، از لحاظ اميدوارى و بىنتيجگى، برايش ديوانه كنتده بودنـد. يك هفته از درمان سردرد روت به دست مارتين گذشته بود كه نورمن همه را

به قايقرانى شبانگاهى زير نور مهتاب، در درياچهٔ ليـك مريـت دعـوت كـرد،


 درباره اعضاى انجمن انخوت دانششجويان صحبت مى كردند.


 كف قايق را آب گرفت، و او درحالى كه يكك دستش بر اهرم ســكان و دسـت
 حال به جلو نگاه مى كرد تا ساحل شمالى را كه فاصلهایى با آنها ندا نداشت ببيند. مار تين متو جه نگـاههـاى روت نبـود و او عمـــاً بــه مـار تين مـىنگگريسـت و بــه انحراف روحى عجيبى مىانديشيد كـه او - ايـن جـوان صــاحب توانـايـى هـاى جشمڭگير - را به تلف كردن وقتش براى نوشتن داستانهـا و سـرودن اششعارى واداشته است كه دست Tآر، نمىدر خشند و باعث شكستش مى شوند. نغگاه روت، از گَردن ستبر مارتين كـه بـه سـختى در نـور سـتار گان ديـــه مى شد، لغزيد و به سر نيرومندش رسيد، آنگاه اشتياق به انـــاختن دسـتانش بـر گردن او در وجودش زنده شد. نيرويى كه روت از آن نفرت داشت، توجهش
 كرد خيلى خسـته شـده اسست. حـالش در ايـن قـايق بـى قـرار طـورى بــود كــه حو صلهاش, را سر مىبرد؛ به ياد آورد كه مارتين چپگونـه سـر دردش را درمـان كرد، به راستى چهه نيروى آرامشبشخشى در وجود اين مـرد نهغتـه اسست! او در كنارش نشسته بود، درست در كنار خودش و به نظر میرسيد كه قايق هم او ر را به طرف روت خم مى كند. آنگاه اشتياق تكيه دادن به أو، تكيه دادن به نيـر ورى
 متو جهش بود، بر او چجيره شد و مجبورش كرد كه به مارتين تكيـه دهــ. شـايد

جك لندن /rוr

بككـبـر شـدن قـايق موجـب ايـن كـار شــده بـود؟ روت نمـيدانسـت - از اول
 استر احت Tرامشَبخشَ چچه خوب است. شايد تقصير قايق بوده است، اما را روت

 خود را جابهجا كرد تا آرامش بيشترى فراهـ


















 گونهاش روشن كرد، روت خود را از بهلوى مارتين كنار كشـيـد. و بـا آن كــهـ


 انداخته، در فاصلهاى از مار تين نشست، در درانى














 حرفش خواهد شد.




 بود. اما در اين انديشه ثابت قدم بود و همين مو جب اطـر اطمينان خاطرش مـى شــد.

جك

نخواهد گذاشت مار تين عشقش را به زبان آورد. تا زمانى كه بتوانـد جلـو او را

 نخواهد خورد. غيراز اين نمى شود، زيرا كه او عاشق مارتين نيست. البتـه، اگـر






 مارتين، در ذهنش، همچچو يروانهاى بود كه به سوى آتش كشيده مـىشـود. در

 عدم پذيرش خودش را تكرار مى كند، البته همراه بـا مهربـانى، و مـارتين را بــه مردانگى حقيقى و شريف پند مىدهد. مارتين متخصوصاً بايلد سيگار كشيدن را را وا

 سراپای وجودش سرخ و سوزان شده بـود، بـا بـىميلـى و تأسـف، ايـن منظروه
 به زمانى مناسبتر و به خواستگارى منطقىتر مو كول شود.

## ri

روزى گرم و زيبا، گرم و سستى آور بود كه در سـكوت لحظـات تغييـر فصـل





















 مردانى سروده شدهاند، با صلداي بلى بلند مى خرانو اند.






جك TIV/ جن

ارادهشان را تضعيف كرد، جهره اخلاق يا قضاوت را بـا مهیى بـه رنـغك دود و



 چششمها يش شناور مى شدند.


 در رود، جواب حاضر آمادهاش را بيان كرد:

 امروز چهه زيباست.")













/ / / / مارتين ايلدن

خو ددارى و اراده نبود.

بازوى مارتين دزد كى و بها آامـى از پشــت و بـر گـرد رووت بـه حر كــت
در آمل. روت كه دستخوش توفـانى از شـادى شـلـه بـود صـبر كـرد تـا دسـت مار تين به راهش ادامه دهل. صبر كر د، نمىىدانست برإى چه، با لبـهاى خشك و سوزانش نفس نفس میزد. قلبش مى تيبلد و تبى از انتظلار، با خـونش آميختـه

شله بود.
دست حلقـهزدهُ مـارتين خز يــل و روت را بـه سـوى خـود كشــيل، آرام و نوازشگرانه. روت ديگر قلر تص صبر كردن نداشت. با آهى حاكى از خستگى، با حر كتى آنى با تمام وجو د، بى هيحِ انلـ يشهُ قبلى، با حانتى تشنـنج گونـه، سـرش را روى سينه مارتين گذاشتـ. مارتين بیدرنگگك سرش را خم كرد، لبـهـايش را نزديكك آورد و لبهاى روت پرواز كنان به سوى آنها شتافتند.

در يكك لحظه، كهم عقل لطف كرد و به سوى روت آمل، به خودش كفت حتماً همين عشتق است. اگر عشق نيست، بســيار شـرم آور اسـت. نمـى توانســت تيزى جز عشق باشل.

او مردى را مىديل كه بازوانش بهـ گرد بدنش حلقه زده بود و يكك لحظـــــ بعله، روت كه نيمى از وجودش راlز Tاغوش ملرتين آزاد كرده بود، ناگهـان و با خنلداى شيرين، دسـتهـايش را دراز كـرد و بـه دور گـردن آفتـابسـو خته مار تين ايلن انساخخت. تير عشق و اشتياق چنان با ظر افت به هــفو خـورده بـود كه روت آهى ضميف سر داد، دستهـايش را رهـا كـرد و همـچــون آدمهـاى نيمه مست، در ميان بازوان مارتين افتاد. يـك كلمه از زبانشان در نيامله بـود و تا ملنى طو لانى نيز كلمهاى به يڭكديگر نگغتند. مارتين دوباره خم شد و روت را بوسـيل و او درحـالى كه با چشـمهـاى بهـتزددهاش به منظرهُ تيـره شـهـر بـرز گك

جك



 آهنگى آرام پرسيل:
" حه وقت عاشقْم شلـى؟؟"


 مجنون ندارم، از لنت زير و رو شلدهام.")

مارتين او را دوباره و دوباره در ميان بازووانش فشرد، آنگاه پرسيل:



 نمى كردمه، تا همين لحظه كه ... بوسيلمتـ.
روت كمى خودش را عقب كشيل و به مارتين نگر يست: امنظورم اين نبـود.
 مـارتين چرسيل: "اتو چچطور؟؟")




 عاشق خودت كنى؟"
/YY.

مارتين خند يد: النمىداننم، شايد فقط با عاشق شـدن بـه خـودت توانسـتهام

 روت به طرز نامربوطى گغت: \#ايـن بـا تصـورى كـه مـن از عشـق داشـتم خيلى فرق دارد."
"خيال مى كردى عشق چچگونه چچیزی است؟"
"اخيال نمى كردم اين طورى باشد.) در اين لحظه، به درون چششمان مارتين


مارتين پايين انداخخت: (راستش نفهميدم اين چچه بو د.)"
 حر كت عضالانى آزمايشى بازوى حلقه شدهاش نڭكرد، چون مى ترسيد خودش را آدمى حريص معرفى كند.

خو اهند گغت؟؟
"انمىدانم. اگگر چنين تصميمى بگیريمّ، خیلى زود مىتوانيم جويا شويم."
(اأگر مامانم اعتراض كند؟ مى ترسم، جر أت ندارم به او بغگويم."

 كه مى تواند با تو كنار بيايد، با هر كس ديگّر نيز مىتواند كنار بيايد. امّا اگر بـه

تو افق نرسيم...")
(!

مان هيَج خطرى درميان نيست. او تورا خيلى خوب دوست دارد."




TYI / جك






آنطور كه شنيدهام ... خيلى ..."

صدايش لكنت برداشت و خاموش شدر
 همين بود؟"
روت با صداى آهستهاى باسخ داد: (بله.)



نمانده بود كه دستگيرم كنند؟"
(ادستگير!)"
(بله. بِليس خـيال مى كـرد مـن مسـتم؟ و مـن هـم از عشـق تـو ... سرمسـت

بودم." مى بينم از موضوع پرت شدهايمز")

نخستين عشق من هستى."،
 (ا(مّا ملوان بودن مانع از اين نيست كه تو نخستين عشق من باشى.")
("زنهاى ديگر، زنهاى بسيارى هم بودهاند... ها!")


























جك لندن /
بر ساند، روت سواى خلوص، تقدس و فرهنـگك و زيبـايى اثيـرى روحشـ، در



 هقهق گريهاش را در آغوش او سر مىدهد.
 گفت: (اگذشته از اين، سن من از سن تو بيشتر است - جههار سال بزر گترم.")

تو بزر گترم.")

 روت تحصيلات دانشگاهى داشت و مغز مارتين پر از فلسفئ علمـى و واقعيـات

سرسخت زند گى بود.



 جهان به گردشان نمىرسند. و مصرا"نه، بارها و بارها تا تأثير اتى را كا كه از از نخستين
 از يكديگر بهدست آورده بودند و اين كه تا چپه انداز بودند، يادآورى كردند.

 نفس آدمى را مى گرفت. دور تا دورشان را انوار شنگرفى پوشانی سو بر آنها يورش مى آورد و روت آواز "اخـداحافظ روز شـيرين") را سـر داده
/YYF
 مارتين در دستهاى او و قلبهاشان در دستهایى يكـديگر بو دنذ.

و قتى روت به خانه بر گشت، خانم مورس براى آنكـه از جههره رو رت بـه آنتحـه

 جپشمهأى بزر گك و درخشانشى بود كه حكايت از افتخارى درونى داشی داشتند.
 |تفاقى افتاده است؟!

روت، با لبهايى لرزان برسيد: (اشما مىدانيد؟)
مادرش به جاى پاسخ دادن، دستش را بالا برد و نوازشگرانه بر موهـاى او
كشيد.


حرفى نز د.)
 اين است؟؟
(اامّا افتاد، همان كه فذكرش را نمى كردى.")

 چجه اتغاقى افتاد؟!)
روت با حالتى شگفتزده به مادرش نگاه كرد.
 خانم مورس با رنجشى ديرباورانه خند يل.

جك

روت توضيح داد: النه، حرفى نـزد. فقـط عشقش راعيـان كـرد، همـين و بس. من هم مثل تو شگفتز نياورد. فقط بازويش را به گِردم حلقه كرد. و... من از خـود بيخـود شـدم مـو مـرا
 آنگاه فهميدم كه عاشقش هستم.") لحظهاى درنگگ كرد و چشــم بــه راه بوســٔ ملاطفـت آميز و خير خواهانـهـ مادرش شد، امّا خانم مورس در خاموشى سردى فرو رفته بود.


 باشم. و شما بايد از جانب من با پِدرم صحبت كنيد."
 را با او درميان بگذارم و مسايل را برايش بشكافم. خودش متو جه خو اهو اهد شد و
از تو دست خواهد كشيد.")

 اگر شما اججازه دهيد."


 شريف ازدواج كنى، البته وقتى خودت انتخابش كنى ونى و عاشقش شوى.") اعتراض صاف و سادء روت چنين بود: (اما من همين الان عاشـق مـارتين
(اما به هيجِ وجه در انتخاب تو اعمال نفوذ نمى كنيم؛ امّا تو دختر ما هستى،
 برابر اين همه لطافت و ظرافـت تـو خـيزى جـز خشـونت و درشـتـى نـدارد كـهـ

عرضه كند. به هيجّ وجه، همسر تو نيست. نمى تواند تو را نگچهدارد. ما زيـاد در


 كرده كه گذشته از همهٔ اين ها سبكك مغز و بیى مسئوليت هم هست."

روت ساكت شده بود. مىديد تككتكك كلمات مادرش درست است.




 است صرفهجو و ميانهرو باشد. سالها ولخر جـى را پشت سر گذاشاشته است. البته
 زند گی هر زهوار او انديشيدهاى دختر

 وحشتناكك است. انديشيدن دربارهٔ اين چجيزها مرا الد زنـي









## YYy/ جك لندن






 كرد كه عاشقش شده است، كه نتيجهاش يكى است است.

 در وضعى نبود كه بتواند ازدواج كند.







 خيالبفانه است، از سر هر دوشان خو اهد بريريد.







MMA مارتين ايدن

يارى و همر اهى مى كرد زيرا رفتن به دنبـال كـار، آخـرين فكـرى بـود كــهـ در دغزش زنلده مىشد.



 خوراكك پزى نتتى هم براى غذا پـختن خريلدهام.") روت خو دش راغرق در لنـت يافـت. مخخصوصـاً از خـوراكك يسزى نفتىى خيلى خوشش آمد.
گفت: (آقاى باتلر هـم زندگىاش رااين جورى شروع كرد.)
 ادامه داد:
"اتمام دستنوشتـهـايـم را تـوى پاكـت تمبـردار گذاشـتـم و دوبـاره بـراى


 هم نگگتى! چهه كارى است؟؟ مار تين سرش را تتكان داد:




 او كلند مىدهند پول دربياورم.")
 آورده است. در اين ملت، آتش درونـم را بيـرون نريختـهام و دسـت بـه قلـم



انديشيدن دربارهٔ برخى مسايل بوده است. مقدارى هم مطالعه كردهام، البته اين


 سبكك اثر اسپنسر را خواندم و به بسيارى از مشكا به مشكالات نويسند گیام -- واقف شدم؛ و فهميدم كه جِرا هـر هفتـه ايـنهمـه مطلب در متجلهها چپابٍ مىشود. رامّا حاصل اين همه - انـديشيدن و مطالعه كـردن و عشـق ورزيــدن -ايـن شده است كه حالا مى خواهم به خيابان گروب اسباب كشى كنم. شاهكارها






 جهارصد تا پانصد دلار درآمد دارند. هيج بدم نمىى آيد كـه مثـل آنهـا بشـوم؛
 كارهاى ديگر امكانش نيست.



















 خوابم جهار دلار بول مى گیرم





 مى خورند؟ مى توانى بفروشى شان؟



فروش نمىروند با هم ازدواج كنيم."

جك

مارتين درحالى كه دستش را به گرد كمر روت مـىانـداخت و يـار رام و

تريولتهايیى كه فروش مىروند ازدواج مى كنيم.")
و با خوشى مردى آزموده گفت: (ابه اين يکى گـى
بلكه دلار است):"
از در در آملى و من از در
برون شدم
زآن رو كه آملى به سراغ (ادلار)" من
با دست خالى و دل غمگین
برون شدى
وآنگَ دوباره از در ديگر
درون شدم
وزن شادى كه به اين كلمات داده بود با رنجشى كه پس از خواندنش بـر صورتش نقش بست مغايرت داشت. نتوانسته بود بـا شـعرش روت را بخندانـلـ. او با قيافهاى جدى و سر در گم به مارتين مىنگريست.
 دلقكك مىدهند. حتماً خودت متو جه نيستى، مارتين، كل اين شعر، خيلى خالى و بى مايه است. دلم مى خواهلد مردى كه دوسـتش دارم و بـه وجـودش افتخــار مى كنم شخصى ظريف تر از يكك دلقكك و سراينده اشعار بندتنبانى باشل." مارتين گفت: (انكند دلت مىخواهد... مثلاً مانند آقاى باتلر باشد؟؟ روت لب گشود: "مىدانم كه از آقاى باتلر خوشت نمى آيد - ") مارتين حرفش را بريد و گفت: آآقاى باتلر هيتج عيبى ندارد. به نظرم تنهـا
 برايم فرقى نمى كند كه لطيفه بنويسم يا شـعر فكـاهى يـا پشــت ماشـين تحريـر


اين ها وسيلهاى است براى رسيدن به يكك هدف. نظر تو اين است كه كار را از

 تكامل يابم.11

روت اصرار كرد: ااتفاوتى هست.")
("حچه تناوتى؟")


 يكك راه حل يا وسيله موقتى است و من آن را جلى نمى گيرم. دو سال فرصت






 براى اين كار ساخته نشدهام. هيجِ وقت از مقام منشى گرى بالاتر نتخواهم رفت رفت






 حدود است.

جك لندن / سחץ

روت ساكت بود؛ نوميدى از چهرهاش مىباريد.
مارتين پرسيد: (اخوب؟")
"آرزوها و نقشههاى من طور ديگـرى بـود. فكـر مى كـردم و هنـوز فكـر
 كه ماشين كردن را بلدى -ـو بروى به دفتـر كـار پـــرم. ذهنــى بيـدار دارى، و و مطمئنم كه در آنبا پيش میروى و به يك يك حقو قدان موفق تبديل مىشوى."
r


 خودش را بيش از گذشته شناخته بود. كشف كرده برد بود كه زيبـايى را بـيش از شهرت دوست دارد، و عطشش برای مشهور شدن بيشتر به خـاطر روت اسـتـ. به همين علت، آرزوى كسب شهرتش را آرزويى درست نمى دانست. مـارتين
 زنى كه وى عاشقش است به وجودش افتخـار كنــد و ارزشـى فــراوان بـرايش قايل شود.
اما در درونش، عشقى آتشين به زيبايى داشت. و لذت حاصل از خـلدمت بـه روت را دسـتمزدى مناسـب و كـافى مـىدانسـت. عشـق را ظريــت تـرين و
 انقلابىى كرده و ملوانى زمخت را به يكك پثزوهنده و هنرمند تبـديل كـرده بـود؛



 و با وجود درجهٔ ليسـانس ادبيـاتش، قـدرت فكـرى او قـدرت فكـرى روت را

تحتالشعاع قرار مىداد و يكك سال و اندى مطالعه و تجهيز شخصىىاش او را چنان بر امور جهان، هنر و زندگى مسلط كرده بود كه روت حتى نمىتوانست در آرزويش باشل. مارتين همةٔ اينها را مى فهميد، امَا تأثيرى بر عشقش به او يا بر عشق او بـه
 عاشق وفادارى بود كه هر گز حاضر نمى شد عشق را با انتقاد بيالايل. عشـق جـــه ربطى به نظرات نادرست روت درباره هنر، رفتار درست، انقلاب فرانسه يا حق
 بود؛ عشق از عقل بـالاتر بـود، نمـمىتوانسـت عشـق را تحقيـر كنــد. او عشـق را مى پر ستيد. عشق بر فراز قلـههـاى بلنــلـ و دور از درههـاى همـوار عقـل بـود. از حالتهاى متعال زند گى و بالاترين نقطهُ آن بود كه كمتر سراغ كسى مى آيد.
 آشنايى داشت؛ اما به كمكك روش پالو ده همان استدلال علمـى، بـه ايـن نتيجـه رسيد كه ار گانيسم انسان در عشق به والاترين هدفش مىرسد، مـى فهميـد كــه نبايد در عشق ترديد كند بنكه بايـد آن را بـه عنـوان بيشـترين پـاداش زا زنـدگى

 مخلوقات اين كرئ خاكى، از ثروت و قضاوت، افكار عمومى و كف زدنهاى مردم برتر است - حتى از خود زند مىدههد") - غرق در خوشى و لذتى بيكران مى شد.


 خودش درست كرده بود. بابت اتـاق كـوچكى كـى كـه از صـاحبخانئ پر تغـالى اش
 بيوه، سخت كوش و تـدخو بود، كه گلهٔ بـزر گك بجـهـهـايش را بـه هـر تر تـيـب

جك لندن / /هr
























 گاوها را نگیيرند.










 بود. مارتين مجبور بود برایى آوردن آب به آشپ







 مجبور شد آنرlاز سقف اتاقش بياويزد.






جry / جك لندن

چارديوارى باقى نمى ماند تا زندگى گند. با ايـن حــال، دور و بـرش بـه قــدرى









 شبيه به آبراهى باريكك مىافتاد كه يكك ديوارش تتختخواب و ديوار ديگرش ور ميز بود. وقتى تنها صندلى اتاق را از جار جاى غيرمعمولىاش در پشت ميز بر نمى داشت، آبراه مزبور غيرقابـل كشـتىرانـى مـى شــلـ. وقتـى كـارى بـا صــندلى
 صـندلى مـىنشسسـت و درحـالى كــه آب'بـه جـوش مـى آمـل او هـم كتـابش را مى خواند، و حتى بهقدرى در اين كار مهارت پیداكرده بود كه وقتـى گوشـ



 اگر بلند مى شد كارش را به سختى مى توانست انجام دهد.
 غذاههاى مختلفى را مىشناخت كه هـم ارزان بودند هم مقوى. نـخود آبس، يكـى هـى








 خيلى استادانه درست مى كردر.
















 بقالى منتظر مى شد، مرورشان مى كر كرد در

## جك لندن / Y بج

در كارش روزبهروز پيش مى رفت. با خواندن نوشتههاى كسانى كه تـازه وارد روزنامهها شده بودند به تكك تكك نتيجه گیرىشان تو جه مى كرد و و به رموز
 متضادها و نكته هاى معنى دار؛ و از همئ اين ها بر ایى مطالعهٔ خودش فهر سـتـ بـر
 از سبكك گزينىهاى مؤثر و گيرا تهيه كرد، تا آنكه از ميان چند ین فهرست كه

 خودش مجهز شود، و آنها را بـهدرسـتى ارزيـابى كـــد، بسـتايد و بســنجد. بــهـ
 عبارتهايى كه چون اسيد مى خورند و خون آتش مى سوزانند، يا عبارتهايى

 پشت هر كارى نهفته بود. مى خواست بداند آن كار چگگونه انجام گرفته است؛ بس از آن، مىتوانست خودش همان كار را انجـام دهــر. او دلـش را فقتط بــه ديدن جهرهٔ جذاب زيبايى خـوش نمـى كـرد. بلكـه آن را در آزمايشـغاه اتـاق
 ماريا سيلوا از در و ديوارش به درون يورش مى آوردند، مى شــكافت و تشـريح مى كـرد؛ و پـس از شـكافتن و آشـنا شــدن بـا كالبـد زيبـايى، بـه آفـرينش آن نزديكتر مىشد.
مارتين چنان شيفته بود كه فقط با تكيه بر ادراكك مىتوانسـت كـار كـــد.
 دوختن به تصادف و ستارهٔ نبوغش به اين اميل كه نتيجهالى كه به بـار مـى آورد درست و زيبا خواهل بود، كـار كنــــ تـاب تحمـل نتـايج تصـادفى را نداشـتـ.
 داشت و بيش از آنكه دست به نوشتن داستان يا شعرى بزند، خـود آن داسـتان
/KF.

يا شعر به صورت زنده در مغزش وجود داشت. هدف يا پايـان داسـتان را جلـو چشمش مىديد و وسايل دست يابى به آن هدف رن را در اختيـار داشــتـ در در غيـر اين صورت، تلاشش محكوم به شكست بود. از طرف ديگر، تأثيرات تصادفى و جنبى كلمات و عباراتى را كه بهسادگى و آرامى به مغزش راه مسیيافتنـد، و
 آفرينش مفاهيم ضمنى بى یايان و انتقالناپٍ

 برايش هيجِ مهم نبود كه در جستجوى اصول بنيادى زيبايیى و آفريدن زيبـايى، تا چه حدى بايلد اندامهاى زيبايى را بشـكافد و تشـريح كنـلـ، چــون هميشـهـه از

 كتابهاى اسپنسر، بهخوبى دريافته بود كه انسان هر گز نمـى توانـد بــه شـناخت
 نه، حتى بيشتر بافتهاى زيبايى و زند ذرهاى از آن بافت ناشناختى بود كه از در هـم بافتـه شــن رو روـنـايى خورشـيـيد، غبار ستار گان و شگفتى، ساخته شده بود.
درواقع مارتين بس از آنكه مغزش را با اين انديشهها انباشت، مقالـهٔ غبـار ستاره را نوشت و در آن، نه اصول انتقاد بلكه منتقدأن بزر گك را به بـاد مسـخره گرفـت. ايـن مقالـه، درخشـان و فلسـفى بـود و بــه شـيوهانى دلنشـين بـا گوشـه
 فرستادندش. امّا پس از آنكه ذهنش را از ريزه كارىهاى این مقاله رها كرد، بـا بـا


 چندان بزر گى در نظرش جلوه نمى كرد. روى كاغذ آوردن انديشه، نقطـُ اوج

YFI / جك لندن

يك سلسه فعل و انفعال ذهنى، به هم نزديكك كردن سر نخهاى انديشههـاى از





 براى گֹتن نداشته باشند.
$\Gamma \varepsilon$








 رسيد، اعلام كرد ديگر نسيه نمىدهـا رهد.







حكم دورانديشى كاسبكارانه عمل مى كند نه به حكم تعصب، كفت: (ابيـا ايـن


















 بيش از آنچهَ در خانئ آقاى مورس خور خر رده بود.






جك

خجالتى بود، روى رفـتن بـه خانــٔ خـواهرش را نيـز نداشــتـ. اوج بـدبيارىاش
 تحويلش داد. در همان بعدازظهر، مارتين كتش را پوشيد و به او كلنـد رفـت و


 درست كرد، و يكك ظرف پر از آلو را گذاشت روى پپراغ تـا تـا آرام آرام بیـزد.












 مورد نياز گنجانده شده است.
 داستانهاى كو چكك ديد. اين بار نيز بخـتش را آزمـود. نو شـتههـاى كو تـاهش

 سردبيران و معاونانشان، خودشان اين ستونها را مىنويسند و بدين ترتيـب بـر

حقوقشان مى افزايند. هغتهنامههاى فكاهى، لطيفهها و اشعار فكاهى اش را پـس









 مى مرود و به احتمال زياد، آدمى است خو وشيفته و متظاهر و















## YFD/ جك

عشق روت را به دل داشت، تصـرفش را دورتـر و غيـرممكنـتـر از هـر زمـانى مىديد. از او دو سال فرصت خواسته بود؛ زمان به سرعت بـرق مسى گذشـتـت و دستيابى او به موفقيت محال مىنمود. هميشه نيز از اين واقعيـت آتكاه بــود كــهـ
 غيرمستقيه، با همان صراحت و قاطعيتى كـه مـى توانسـت بــه زبـان آورده، او را متو جـه موضـوع كـرده بـود. روت از او متنفـر نبـود بلكـه تأييــش نمـى كـردد،

 اين مردى كه بر گزيده است تا قالب گيرىاش كند، از دان داخل شدن در هر قالبى

 آقاى باتلر طفره مىرفت.
 درست تعبير نمى كرد. اين مرد كه خميرهأى چنان نرم داشت كـه مـى تو انســت در دهها كبوترخان به عنوان زيستگاه آدمى بـه سـر بـرد، در نظُر روت، آدمىى خودرأى و كله شق بود، چون نمى توانست طورى شكلش دهد كه به زنــدگى كبوتر خان او - و تنها كبوترخانى كه مى شناخت تن دهد. روت نمـى توانسـت پپروازهاى ذهنى او را دنبال كند و هر گاه توانايى ذهنىاش از آ او فراتر میرفت،
 ذهنىاش از روت بيشتر باشد. او هميشه مى توانست حرفنهاى پدر و مـادرش، برادرانش و اولنى رادر كك كند؛ به همين علت، وقتى نمى توانست حـرفـهـهـاى مارتين را در كك كند، گَمان مى كرد تقصير از مارتين است. اين همان تـرازدى قد يمى انسان جدا افتادهاى بود كه مى كوشيد مربى جهان شود.

 كه به عنوان منابعى براى نقل قول، اين دو منتقد ادبى بيشـرو در ايــالات متحــد

آمريكا از بقيه مناسبتر نــلـ هـر معلـم مدرسـهاى در ايـن كشـور، ونــدرواتر را






 خيلى بهتر از آمريكا است.








 آنان و زدن مُهر سنّت بر آنها است است.،

 مىزنى، به حقيقت نزديكتر م."

 تا آن بتهاى كهنه، يعنى آقاى وندرواتر و آقاى پرايس را بشا بشكند. روت افزود: (استادان دانشگاه نيز.)،

جك جك /

 استاد ادبيات --اين طوطى هاى كو جولوى مغز ميكروسكيى --را متاشى كنـد بايد گفت دستت درد نكند.
اين كار را البته مىبايست سخت گیرى به استادها تلقـى كـرده، امْـا از نظـر




 هيجان میآمل، فحـش را بـه جـاى حـرف آرام و كلمـات پرشـور را بــه جـاى
 دستمزدهاى خوبى مى گرفتند و - - روت مججبور بود با اين واقعيت مواجه شـود - آقا بودند؛ درصورتى كه مارتين نمى توانست پشيزى پول در آورد و خـودش هم مثل آنها نبود.
روت سخنان مارتين را با سخنان آنها يا استدلالش را بـا اسـتدلال آنهـا


 كارشان موفق بودند. قضاوتهاى ادبى مارتين، جملگى نادرست بودنـلـ، زيـرا مارتين نمىتوانست كالايش را به فروش برساند. بـه قـول خـودش، اجناسـش

 جندان بيشتر در همان اتاق نشيمن ايستاده بود و با جهرههاى سـرخ از خحجالـت



 نيويور ك) را خوانده است.








 جطور بود؟ه،





(ادرست؛ امّا خود إيرا حطور؟؟"

 روت ماتش برد.
رِر سيد: (منظور ت تترالانى يا باريلو نيست كه؟)





روت پرسيد: (يعنى از صداى باريلو خوشت نمى آيد؟ مـى گوينـــ بعـــ از صداى كاروسو صداى او بهترين است."
(البته از صداى او خوشم آمل، صداى تشرالانى را از صـلـاى او هــم بيشـتر پسند يدم. صدای اين خانمه عالى است - يا من خيال مى كنم عالى است. روت با لكنت كَفت: ا(مّا - راستش منظورت را نمى فهمـمه، صـلداشـان را مى ستايى، امّا مى گويى مو سيقى را هلدر دادنل.")
 در كنسرت نشنوم، و حاضرم بيشتر از اين بلهم و صدایى آنها را وقتى ار كستر
 بازيگران خوبى نمى شوند. شنيدن آواز باريلو درحالى كه قطعهٔ عاشقانهاى را بـا









 يكك شاهز اده جوان و خوش سيما و خیالبـاف بيـذ يرم --مـى دانـى، نمـى تـوانم


 اگر من هم مى خواستم عشقم را آن طورى به تو بيان كنمه چچند تا سيلى جانانه توى گوشـم مى خواباندى!!

روت اعتر اضصكنان گُفـت: :امّا تـو اشـتباه مـى كنـى. هـر شـكلى از هنـر، هحدوديتدهاي خاصى دارد.) (در ذهنش، مى كوشيل مطالبى را كه در دانشگاه درباره́ הواعلد هنرها شنيله بود به ياد آورد.) (ادر نقاشى، بوم نقاشى فقط دو بُعل دار26 با ايني حال، تو وجود ظاهر سه بُعلى را كه هنر نقاش به او امكان مىدهد
 هتعادل داشته باشل. تو طرز بيان افكار پنهـانى بـازيگ, ران بـه وسـيلهُ نويسـنده را كاملا" دوست مى دانى6، و با اين حــالف، در سراسـر مــدت نمـايش مـىدانـى كـه بازيگ, زن وقتى اين افكار را يشش خْود مرور مى كرد تنها بود، و نـه نويسـنلده،
 تئاتر، پيكر تراشى، إيرا و هر شكل ديگرى از هنر نيز اين سخن صدق مـى كنــلـ. بعضمى امور مسلّم را بايل بِذيرى.
 دارند.) (روت از اين كه مارتين اين كلمه را به كار مىبرد در شـگفت شـلـ. بـه نظرش شینين آمل كه مـارتين تحصـيالات دانشـگاهى دارد، و اطالاعـاتش را بـه طور تصادؤى از اين كتابِ و آن كتاب به دست نياورده است.) (اامّا قواعـل نيـز بايل واقعى باشنل. درختـهايى را كه روى مقوا نقاشى كرده و بر ديوارهاى دو
 كاملاً وأقْى است. اما از طرفـ ديگر، نمى توانيم منظره دريا را به جأى جنگگل


 قِطعى و متقاعل كننلدهُ عشق بنامل.")
روت اعتـر اض كــرد: \#امّـا منظـورت ايـن نيسـت كـه خــودت را از همــهُ
متخصصصان مو سيقى بالاتر مىدانى؟"



جك





 كنـم."
روت دليل آورد: (امّا، مىدانى، در كك موسيقى بـه تربيـت ذهنى مربـوط

 باشم."
روت سرش را تكان داد.


 دلقكانهٔ آن زوج قيمتى مى توانست بر زيبايى صلاهـاهاشان و و بـر زيبـا


 نكنل يیك دروغ بى پون و چراست، و وقتى اين باريلوى طفلكى را مىبينم كه




 بگُويل، و تمام فرهيختگان بر خططا باشنلب كلمات و افكـارش هـيـج تـأثيرى بـر
/ K مارتين إيلن

روت نگڭاشتنلد. اين دختر چنان در شيارهاى سنن و عادته نـمى تو انست حتى يكك ذره با عقايد انقلابى همنوا شود. او بـه شــنيلـن مو سـيقى عادت كرده بود و از نتخستين ساللهاى كودكى بـه تماشـاى أيسرا رفتـه و لـذت برده بود، و تمام دنيـاى تيرامـونش نيـز بسرايش لـذ تبخش بـو ده اســتـ. در ايسن

 در درونش مىخروششيلا. بهترين ارزشى كه روت در خير خو اهانـهن تـرين حاللـت
 حر كت اشتباهآميز و ناخو انله پنداشت. اما وقتى مارتين هنگام خــلـا حــافظى و شب بهخير، او را جلو در بهه آغوش كشيل و با حالتى لطيف و عاشـقانه بوسـيل،


 مردى چنين عجيب واداشته است، زيرا روت افراد هم طبقه و همنوع او را تأييل نـمى كرد امّا خودش رادوست مى داشت. روز بعله مارثين ايلدن پرنلووپرنل نويسـى را كنـار كذاشـتـ، و بـا شـور و

 بار ديگر تمبر بخخورد و در ماههاى آينده به چنلدين سفر ديگر برو وه.

ماريا سيلوا زنى فقير بود و تمام زير و بـم فقّر را به خوبى مى شناختـ. اما فقر در
 درباره́ فقر بود. او مىدانست كه مارتين فقير است، و وضع او را با وضع دوران



جك لندن / سטب

چچيز دلِّندى نيست، چو ن از افراد طبقُٔ متوسط جامعه بود، خو شدلانه بـاورش

 باشند به كاميابى هاى بزر گَ هدايت كند. اين تصور آن قدر در او ريشه دور دوانـه
 بارانى اش را گرو گذاشته است، يكك ذره هم به روى خودش نياورد. حتى اين را جنبهٔ اميلوار كنتده وضع مار تين پند|شت و معتقد شل كه دير يا زوده، او را به دست كشيدن از كار نويسند گى متجبور خواهد كرد.
 فرورفتگگیهاى چجهرهاش عميقتر شده بودند، نمى توانست به گر سنگیى كشيدن او يى بـرد. در واقع، او از ديلن تغيير قيافأه مارتين خوشحال شده بـه بود. به نظرش مى سید كه لاغرى، مار تين را به آدمى منزه تبديل كرده است، گو شت است اضافى
 مى كرد - از او گرفته است. گاهیى، وقتى مارتين در كنارش بود، متو متو جه نوعى در خشند گى غير عادى در چششمهاى او مى شد و آن را مى سستود، زيسرا مـار تين
 روت نيز دوست داشت او را در چنان مقامى ببيند - شباهت پیدا مـى

 تشخيص مىداد. مىديد كه مارتين با بـارانى از خانـه مـىرود و و بـى وبـارانى بـاز

 رخت بر مىبندد. به همين طريق، شاهل فروش ساعت مپِّى و دو و پس از فروش هر كدام، شكوفايى قدرت و طراوت را در شجهره́ او ديده بود. همحچنين، او زحمات طاقتفرساى شبانهُ مار تين را مى ديل و مقدار نفتى را كه هرشب تا دير وقت مىسوزاند، مىدانست. كار! ماريا مىدانست كــ كه مارتين
/ مارتين ايدن

بيش از او كار مى كند، هر جند كارش با كار او فرق دارد. و شگفتىاش از اين رو بود كه مىديل مارتين هر قدر كمتـر مـى خـورده سـختـتـر كــار مـى كنــد. گاهى، به طور تصادفى، وقتى أحساس مى كرد گر سنگیى شديداً بر مارتين فشار
 طرز ناشيانهاى با لطيفهاى به اين مضمون پنهان كند كه مارتين نمى تو تواند به إيـن
 از سوپ آيا حق دارد اين مقدار سوب را ازز شكم جگر گوشههايش بـرد و و به او بدهد يا


عمل خيرى در جهان وجود داشته باشد، همين است. يكك روز وقتى ماريا تمام خوردنى هـاى بـاقى مانــده در خانــه را بـه شــكم
 گالون شراب ارزان قيمت خريد. مارتين كـه بـراى بـردن آب بـه آشـبز خانؤ او آمله بود، دعوت شد كه بنشيند و بنو شد. مارتين پيالهاش را به سلامتى ماريا، و
 كـارش نو شـيد، و مـارتين نيـز بـا دعـاى از در در آمـلـن جيمـز گرانــتـو و دادن حقالز حمهٔ رختتشويى ماريا نوشيد. جيمز گرانت يك درود گر گر سيار بـود كـه

هميشه بلدهىاش را بهموقع نمى يرداخخت و سه دلار به ماريا بدهى داشت. ماريا و مارتين، شراب ترش و تازه را با شكم خالى سر كشـيدند، و خيلـى زود شنگول شــند. آنهـا كـه مو جـوداتى كـاملاً متفـاوت بودنـا
 همين، تنها رشتهٔ بيوندى بود كه آن دو را به يكديگگر نزديكتر مـى كـرد. ماريـا وقتى شيند كه مارتين به جزاير آزور در شمال اقيانوس اطلس و غـربـ كشـور
 جزاير زندگى كرده بود. وقتى فهميد كه مارتين به جزاير هاوايى هم رفته است شگغتىاش دوحندان شد چون او نيز همر اه خانوادهاش از جزاير آزور به آنج

جك Y Y O / /
 ماريا در آنجا بـه دوران زنـانگیى رسـيلده و ازدواج كـرده بـود نيـز رفتـه اســت شگفتتىاش از حد گذشت. مارتين، جزيرهٔ كاهولوى - جايی كه ماريا نخخستين
 شكر را به ياد آورد - مارتين هم در همانها كار مى كـرده اسـتـ. راســتى كــه

 بيکى زده بو دند.
و بدينسان، گذشتهها را به ياد آوردند و گرسنگی خود را در شراب خام و ترش غرق كردند. آينده، در نظر مارتين، چندان تيره نمینمود. مو فقيـتـ، تـا


 فر ستاده بود به ياد آورد و گـرم تـرين احســاس قــدردانى و انسـاندوســتى را در

درون خود، نثار او كرد.
ناگهان پرسيد: (اماريا، دلت مى خرواد چحى داشته باشى؟؟


" كفش واسؤ همهٔ جو جههام - هفت جفت كفشى."
مارتين در حالى كه ماريا سرش را به سنگَينى تكان مىداد، گَفت: ا(ايننهـا

خواسته.)
جشمان ماريا، از شادى برق زد. مارتين داشت با او شو خحى مـى كـرد - بـا



ماريا پاسخ داد: االخيلى خوب، دارم حسابى به كلهم فشار مى آرم. خونهرو دوست دارم -همين خونهرو كه همش مـال خـودم باشـه، مجبـور نشــم مـاهى هفت دلار بدم.")
مارتين سخاوتمندانه گفت: اونم مال تـو مـىشــه، بـه همــين زوديـا. حـالا

 ماريا، لحظاتى چند، خيلى جدى به فكر فرو رفت. با لحنى هشداردهنـده پر سيل: (انمى ترسى مارتين خنديل: (انه، نه؛ نمى ترسم. آرزو كن.") دوباره با لحنى هشداردهنده گفت: ا(خيلى بزر گدهانا) (باشه. بغو!!)
 تقاضايش از زندگى را بـه زبـان مـى آورد، گفـت: (احـالا كـه اينطـوره، خيلمى





 میى آد.
لحظهاى درنگگ كرد و با چشمانى در خشنده به مارتين نگريست. مارتين بلافاصله پاسخ داد: (اينم برات درست مى شه. ")

 مارتين اين حرف را از روى صداقت زده بود، و ماريا نيـز در دلـش نيـت او را چنان مى ستود كه گويى هديه را گرفته است .

مـارتين ادامـه داد: ا(انـه، ماريـا؛ نيـكـ و جـو ديگـه مججـور نـخواهنــد بـود



















 بود. كرائٔ ماشين تحريرش دو ماه عقب افتاده بود و مؤ سسئ اجـاره دهنـــه نيـز
 مأيوس شده بود و راهى جز تسـليم شـدن و ســازش كـر كـردن بـا بـا سرنوشـت - تـا



پِ يرفته شد. شغلش قطعاً معلوم شل، امّا بر كسى معلوم نبود كه چحه وقـتـ بـراى آغار كار از او دعوت به عمل خواهل آمل.
 درجه رسيله بود، ماشين روغن كارى شده سردبيرها از كار ايستاد. حتمـاً يكـى رو

 نام و نشانى ماهنامهٔ تر/نس كانتينتّال را ديل. قلبش شديلاً به تيش افتاد، ناگهان احساس كرد كه دارد از حال مىرود و اين حالـت زايـل شـونلدهاش بـا لـرزش عجيبى در زانوهايش همراه شده است. تلو تلو خـوران بـه اتـاقش رفـتـ و روى تختخـواب نشسـت، پاكــت را هنـوز بـاز نكـرده بـود، و در آن لحظـه بـا تمـام
 مى افتند و مى ميرند.
البتـه، خبـر خـوش بـود. تـوى آن باكــت نـاز كك، دستنوشـت نبـود، بـس نو شته|ش را پذيرفته بودنل. داستانى را كه به ماهنامهٔ ترانس كانتينتـال فرسـتاده بود مىدانست. نام داستان طنين ناقوسها و يكى از داستانهاى وحشت آفـرين بود كه يكك كلمه هم از پنج هزار كلمه بيشتر يا كمتر نداشت. و جون مجلات
 پاكت گذاشته|ند. كلمهایى دو سنت مى شود بيست دلار برای هـر هـزار كلمـه؛
 تكك تكك ارقام بدهى هايش در مغزش به حر كت در آملند - سه دلار و هشـتاد و ينت سنت به بقال؛ جحهار دلار سر راست به قصاب؛ دو دلار به نانوا؛ يـنـج دلار به ميوه فروش؛ جمعاً چههارده دلار و هشتاد و پنتج سنت. آنگاه اجارهُ اتـاقش را
 مى شل دو دلار و بنجاه سنت، دو ماه كرايأ ماشين تحريـر هشـت دلار بـا يـكك ماه پیش پرداخخت چجهار دلار؛ جمعـاً سـى و يـكـ دلار و هشـتاد و پــنج سـنت. بالاغخره پولهايى را به ياد آورد كه بـا گـرو گذاشــــن وسـايل شخصصىاش در

جك ج




 كه مى شد جهل و سه دلار و نود سنت. بول تـوى جيـبش جير ينـگك جيرينـگ خواهد كرد. از همه مهمتر اينكه يك ماه ماه كرائه ماشين تحرير و اتاقش را بيش پرداخت خواهد كرد.
در اين لحظه، تنها بر گك ماشين شده را از داخل پاكت بيـرون آورد و بـاز
 نمى تو انست به چشمانش اطمينان كند و با لرز و شــتابى كـه داشـتـ، پاكــت را




 جانهاش آورد.
پنج دلار براى داستان طنين نـاقوسهـا در نظر گرفتـه بودنـــ - پـنـج دلار
 مىدادند! تازه، سر دبير این داستان را ستوده بود. چچكَ را پس از انتشار داستان به نشانىاش مىفر ستادند. پِ اينكه مى گفتند كلمهاى دو سنت، و پرداخت بـه محض پذيرش، حرف مفت بـوده اسـت! دروغ بـوده اسـت و او را نيـز گــــراه
 مىرفت دنبال كار - كار براى روت. در خيالش بر گشت به روزى كه نخستين بار كوشيد چيزى بنويسل، آنگاه به اين همه اتـلاف وقـت انديشـيد - آنهـم بـا دسـتمزد يـك سـنت براى هـر ده كلمـه. بعـد پـيش خـودش گفــت حتمـاً آن

پاداش هاى ديگرى كه مى گويند به نو يسند گان تعلق مى گیـرد، دروغي بـيش
 دليلش را پيش چششم داشت. بهاى هر شمارئ مجلــه تـرانس كانتينتـال بيسـت و پنج سنت بود، و جلد مججلل و هنرمندانهاش آن را در زمره مجلات درجـهـ اول قرار مىداد. اين ماهنامه، مجلهاى متين و وزين بود و حتى ساللها پيش از تولـلـ




 دستمزد مىىداد! مارتين به ياد آورد كـه همـين اواخـر، آلن نويسـنـهُ بـزر گك در
 به رقم كلانى كه به نويسند گان مىدهند، جاى تعجب نداشتـ.

 صرف اين كار كـرده بـود. امـا حـالا مـى خوانـو اسـت طعمـهـ را از دهـانش بيـرون

 پيدا خواهد كرد. فكر كـار كـردن، او را بـه يـاد جـو انـداخت - جـو، كـهـه در

 شديد بود. امّا، آخر، جو كه عاشق نـوده، و هيج يكك از مسئوليتهـاى عشـق را را

 كه كارى پيدا كند. از نخستين ساعات صبح فردا، جسستجو بـراى پيـدا كـردن

جك جك لندن / Y
كار را آغاز مى كند. به روت نيز خواهد گفـت كـه راه و رسـم زنـدگى تغيير داده است و مى خواهد وارد دفتر كار پلدرش شود.










 الحساس كرد چیيزى نمانده است كرههاى دو جشمش را بسـوزاند؛ بـاز محبـور شد چشمانش را بيندد، و دوبـاره رقـم سـه دلار و هشــتاد و يـنـج سـنـت را زيـر پلكَها يش ببيند.

 بيرون كند يا از دستش بغريزي





 پيداكردن پاسخ را وظيفهاى دانست كه كائنات خبيث و متكبر به او واگذاشـتـنه

بود، و او همحچنان كه بيهوده به دنبال پاسخ مـى گششـت در دالانهـاى بـى پايـان
 را كه پر از همه جور خاطره و دانش بودند باز كرد. پس از ملتى كه به نظرش چندين قرن مىرسيد، خيلى ساده و بى هيجِ ز حمتى دريافت كه آن كس ماريـا بوده است. با احساس آرامشى بزر گک، روحش را دوبـاره متو جـه پـرده عــذاب آور پلكکهايش كرد. مسأله را حل كـرده بـود؛ ديگـر مـي توانسـت اسـتراحت كند. امّا نها رقم دو دلار و پنجاه سنت از برابر چششمانش محو شد و و بـهـ جـايش

 به درستى نمىدانست كه چقدر از وقـتش را اصـرف ايـن جستتجو كـرده
 شد و او را به خود آورد، و ماريا از او ثرسيد نكند مريض شده است. مارتين با صــداى فروخـوردهاى گفـت كـه درست نمـيدانـد حـالش جطـور اسـت امٌ امـا مى خواهد يكك خر ت بزند. وقتى متوجه تاريكى اتاق شد سخت تعجـب كـرد. نامه را ساعت دو بعدازظهر دريافت كرده بود؛ فهميد كه مريض شده است .

 داد. امّا كم كم زير كك مىشد. احتياجى نداشت كه در زواياى ذهنش به كند و كاو بير دازد. تا به حال يكك احمق بوده است. اهرمـى را كشـيد و ذهـنش را بـه
 فلكك حافظه و گوى گردانندهُ حكمت، به چرخش در آمده بره بود. تندتر و تندتر چرخيد، تا آنكه حلقه گردابش او را فرو بلعيـد و او درهاويـهُ تاريـك و و سـيـاه، معلق بود و مى چر خيد. خيلمى طبيعى، خـودش را پشـت ماشـين اتو كشـى و در حال اتـو كـردن سر آستين هاى آهار شــده ديـد. امـا همحِنـان كـه سر آسـتين هـا را تـوى ماشـين مى گذاشت، ارقام بدهىاش را ديد كه بر روى آنها نقـش بسـتـه بودنـــــ بـيش










































سرش را بلند كرد و جو راديد كه مقابلش ايستاده است، و با با تخته اتوها،






 و سه بار و بىنهايت بار در مدار ثرواز كرد. از دوردستهـا آواى كود كانـهاى

جك لندن / /90

را شنيد كه با صلاى لرزان مى گفت: (امرا در هوا برقصان، بجر خـان، بیرخـان،
بجِر خان ويلى.1)



 روى چشمان سوزانش بگذارد.

## Y7

صبح آن روز مارتين ايدن از خانه بيرون نرفت كه دنبال كارى بگَـردد. بعـد از ظهر آن روز، مارتين تازه از هذيان

 دوان از آشبزخ خانه به اتاق مار تين شتافت. دسـت پينـه بسـتهاش را را روى پيشـانى داغ او گذاشت و نبضش را گرفت.
پرسيل: (امى خواى چیيز
 خيال مى كرد اصلاً در تمام عمرش گر گرسنه نبوده است.



بتونى بخخورى."

مارتين به مريض شدن عـن عادت نداشت، و وقتى ماريا و دختر كو چولـويش




M44 مار تين ايدن

كشتى به كل نشسته از رشتهٔ حواسش بياويزد و پشت ميـز بنشـيند. نـيم سـاعت
















 كنار روت مناسبم. "
دو روز بعل، وقتى يكك تخم مرغ و دو تكه نـان سـو خارى خـو رود و و يـكـ


 بلند اهميت نده. آنها را بينداز زير ميز. نامههاى كو جكك را را بـخوان."



بدين تر تيب، ترزا دختر نه سالئ ماريا، نامههاى مارتين را باز كرد و برايش

 كردن يك شغل مىانديشيد. نا گهان يكه خور رد و به خود

 را در آنها بدهيم."



 وحشت آفرين مارتين بود. نامه را چند ین بار از سر تا ته خواند. سردبير، صـاف




 صورت تمايل داستان را تا سه سوم نيز كاهش دهــد و بالافاصـله چهــل دلار را برايش بفرستد.
در حالى كه مارتين به پشت خوابيده بود و مىانديشيد، ترزا نامه را بـرد و و
 بود جملگى دروغ نبو دهاند. مجلئه هوش سـفيل، دسـتمزد نويسـنـده را با بـهمحـض پذيرش اثر مى پرداخت. داستان گردر/ب در سه هزار كلمه نوشته شده بود. اگـر
















 طر حهايش را به روى كاغد خواهد آورد. آرزو مى كرد روت هـ هم آنجا مى ميود




 ورزيد و در بايان، امضايش را بوسيد.






## جوك لندن / Yq9


 كالسكه مورس نشست و وقتى پياده شـلـ بـا شـادى ناقابـل قبيلـئ سـيلوا و تمـار










 آب صابون و چر كك مىدادند، از لاى در بيـرون رفتـنـد و داخـل اتـاق مـارتين بيمار شدند.







 بجههماى ده دوازده ساختمانـي


كاللسكههـا فقـط در مر اسـم عروسـى يـا تشــييع جنـازه در خيابـان آنهـا ظـاهر



انتظارش مىارزد.





 عشق روت به مار تين وادارش كرد كه متقابالً دست او را با بفشار ده و و بـه محـي
 بود چشمانش پر از اشكك شدند و ور وخشيدند.














جVI / جك لندن

بر گزيده بود بر خود باليد، او فقط به ظـاهر كلمـات مـارتين تو جـه مسى كـرد و


مىشـد.
نتخستين بار بـود كـه روت بـه چجهره كثيـف فقـر مـى نگريسـت. عاشـقان
 طرز زندگى عاشقان گرسنه نداشت. هر گز باورش نمىشد كه ممكن است اين
 بوى بخار آلود لباس هاى كثيف كه همر اه خودش از آشبز خانه وارد اتاق شـله بود حالش را منقلب مى كرد. روت به اين نتيجه رسـيده بـود كـه اگگر ايـن زن

 مىنمود كه لكهاى را مىبيند كه محيط در پهرهٔ او ايـجاد كرده اسـتـ. مـارتين را هر گز باصورت نتراشيده نديله بود، و ريـش سـه روزه او بـه نظرش زنــنــه بود. اين ريش نه فتط رنگك سياه و خفهُ بيرون و درون خانه سيلوا را به مـارتين زده بود بلكه تأكيدى بر قلدرت حيوان گونهاش نيز بـود، كـه روت از آن تنغـنـر داشت. و مارتين كه بهمحض شنيلدن خبر پذيرش دو تا از دستنوشتهايش، خخـر را با غرور هر جه تمامتر به روت مى گُفت بـر ديـوانگگىاش مُهر تأييـد مسىزد.

 ديگر مىنويسد و گرسنگیى مى كشد.

 ماريا باشد.)
"(انه، نه؛ اين بوى چیيز ديگرى است - بوى گَند و تهوع آورى است.") مار تين بيش از آنكه پِاسخى دهد، نفس بلندى كشيـد تا از هوا نمونه گیرى كر ده باشد.

گَفت: "ابوى ديخرى تشخيص نمىدهم، بهجز بوى تند تو تونِ مانده.")


مارتين.
(انمىدانم، فقط وقتى تنها هستم بيشتر از بقيةٔ وقتها سيگار دود مـى كـنم. سيگار كشيدن هم از آن عادتهـاى مانـد گار اسـت. وقتى تـازه وارد جـوانى میشدم سيگارى شدم. " روت سرزنش كنان گڭت: ا(مـىدانـى، ايـن عـادت قشـنغگى نيسـت. بـوى گگندش تا آسمان هفتم مىرود.")
"اتقصير توتون است. من فقط مىتوانم ارزانترين نوعش را بانرم مـ امّا صبر


 روت پرسيد: (پپس از دو سال كار؟)








 روت اصططلاح عاميانهاى را كه مارتين به كار برده بود نفهميـــنـ، و دوبـاره به موضوع سيگار بر گشت .



جك جr / / /

مشل يكك دود كـش بخـارى، آتشفشـان زنــده و دود كـش گردنــدهُ لو كوموتيـو شدهاى، مائ خفت من هسـتى - مـارتين عزيـز، مـىددانـى خيلـى رسـوايى آور

شدى."
روت به طرف مارتين خم شد، التماس از جشمانش مى باريــ، مـارتين در



به... خاطر من.)
 هر كارى مى كنم - هر كارى - خودت اين را مىدانى. وسوسهاى قـوى وجـود روت را در نورديـــــ روت، مصـرانه توانسـت بـر







مارتين چنين گَفت:
 است. شكك ندارم كه سيگار دود كردن به تو صدمه میزنـند؛ و گَذشته از ايـن،
 مخلدر بشود.1)
مارتين خنديد و گَفت: (امن هميشه بردهٔ تو خواهم بود.

 مى
("من زندهام تا اطاعت كنه، بزر گوارا.")
"اخخوب، در اين صورت نخستين فرمـانم اينسـت: بـه يـاد داشـتـه بـاش كـهـ

 امتياز به دست آورده بود، و نمى توانست هر بار انتظـار بـيش از يـك امتيـاز را را


 روت از كنار مارتين برخاست تا سياحتى در اتاق كند، به طناب بالا بالى سر
 براى آويختن دوچر خهاش از سقف استفاده كرده بـود خيـره شـد، و از ديــن

 نگاه كرد، آن را خالى يافت .
 بينواى من! حتماً دارى گرسنگی مى كشى."

 روت بر گشت و دوباره پپلوى مارتين نشست، مارتين را ديد كه آرنجش


 گـردش خـونش، و تـكك تـكك بافـتهــاى بـدنش آن را دوسـت داشـتند و مى طلبيدند، و روت نيز به شيوه دشوار سابق، به طرف مارتين خـم شــلد، و از او



## rVQ / جك لندن

داشت، دستخوش طغيان شده بود و در همان حال، قلبش، قلب زنانهاش كه بـه
 اين بود كه روت عظمت آسمانى عشقش به مارتين را الحساس مـى كـى كـرده، زيـرا






 أز مارتين جدا مى شد و به صورت موت مو جودى سرد و منطقى در مى آملد، بـاورش


روت نيرومندتر بود.



روت با فكرى پريشان و در حالى كـه سـخت بـه علتـى مـىانديشـيد كـهـ گويى از آسمان آمله و حضورش در در ميان بازوان مـارتين را تو جيـه مـى كنــلـ، گفت: (اتب هم داشتى؟؟"

كلمات مارتين او را از جا پراند.


$$
\begin{aligned}
& \text { سى جذامى در يكى از جزاير هاواييى رفته بود. }
\end{aligned}
$$

او اين بى توجهى سخاوتمندانه به بدن خويش را را جنايت پنداشت.
/ YV4 مارتين ايدن

 پيدا كنم. سه روز مدام در ميان درختهای نارنج وحشى، سيب جنگگلى و موز

 جزيره و رو به بالا مىرفت. اين همان راهیى بود كه بیمودم؟ و نشان مى
 تيزىاش جییزى از لبـهُ چـاقو كـم نداشـتـ. در آن لبـه، عـرض راه ديگـر نـود


 آنجا رسيدم، درْاى كو چکك و مححصور، دشتى در ميان انبوهى از تپههاى بلند، سراسر پوشيده از گیاه خوشبوى لوف بود؛ و هشت يا ده كلبهُ علفى در آن بـر پا شله بود. امّا بهمحض آنكه ساكنان كلبهها را ديدم، فهميدم به كحجا رسيدهام. يكـ نگاه كافى بود. "
روت كه نفسش بند آمله بود و در حالى كه مثل همهٔ دزدموناها، ترسـان
 (اكارى از دستم بر نمى آمل. سردستهشان مردى مهربان و پير بود و با آنكه
 اين دره كو چكك را كشف كرده و پناهگاهش را ايججاد كرده بود -- تمامـاً غيـر قانونى. امّا تفنگك و مقادير زيادى مهمات داشت، و چجند نغر را بـه اسـم كانا برایى شكار گًاو و خو كك وحشى تربيت كرده بود كه تيرشان به خطا نمىرفت. نه، راه فرارى براى مارتين ايدن نمانده بود. همانجا ماند -تا سه ماه.") (امّا جچطور فرار كردی؟؟



جVV / جك لندن

خلاص شود. طفلكى خيلـى قشـنگگ و دوسـت داشـتنى و تحصـيل كـرده بـود. مادرش در هونولولو، بيش از يـكك ميليـون دلار مـى ارزيـلد. و بـالاخره، همـيـن دختر توانست مرا فرارى دهد. مادرش مـخارج اين پناهگاه را مىداداد، بـه همـين




 مى كنم تا به حال مرده باشد."

خطرناكك را نگگرفتى؟"



 ببوسد. جذام و حشتناككتر از آن است كه بتوانى تصورش كنى." آنى روت آهسته گفت: ا(طفلكى! تعجب مى كنم كه گذاشـت تـو از از كنـارش

مارتين، ناخواسته پرسيل: (امنظورت چجيست؟؟)


مدتى كار در رختشويیى و زندگیى در چارديوارى اتاق، سـياهیى آفتـاب


 خاموشش كرد.





 باعث خلاصى او شد.
مارتين گفت: (ادختر نجيبى بود. مرا زنده كرد. ")
 پيتحيده است و ديل كه او صور تش رابه طـرف پنجـره بر گردانــده اسـت تـا بــه بيرون نگگاه كند. وقتى صور تش را به طرف مار تين بر گر گرداند، آرام بو بود و نشانى از تندباد در چشمانش ديله نمى شد.
 دوستت دارم، مارتين -عاشقت هستم، عاشقت. در آينده تحملم بيشتر خواهـد






 برايت بخرم و بفر ستم."
در بسته شد و دوباره باز شد.
(ادوستت دارم، دوستت دارم)،، اين را به نرمى گفت و در را بست.

جVQ / جك لندن
 دوخته بود (برش ناشناختهاى كه زيبايى اسرارآميزى بـه او داده بـود)، روت را



 عاليقلد براى ديلن مستأجرشان آمده بودنل، و با اين حـرفش شـهرت او او را بـر


 هـم آن روز غروب مىديل كه ميهمانان مارتين بـا چــه كالسـكـها آمله بودنل، حتماً به انـدازه́ سـه دلار و هشـتاد و بــنج سـنـت ديگـر بـه او نسـيـ مىداد.
ry
آفتاب اقبال مارتين تابناككتر مىشــلـ يـك روز پـس از رفـتن روت، يیكى از



 - و نخستين تلاشش براى به روى كاغذ آوردن افكارش --بود. بالاتر از همـه
 دومين تلاشش در نويسندگیى پيش از پايان هفته، توسط يكـى از ماهنامـههـاى

 محض انتشار داستان شانزده دلار برايش خواهند فرستاد، كه مى شد پـيـزى در

حدود هفتاد و ينج سنت براى هزار كلمه؛ اين هم درست بود كه داستان مزبور
 نابههنجار و ناخوشايند آن واقف بود.
امّا حتى نخستين كارهاى قلمى او، فقط با خام دستى و ناپِتگیى مشخص نمى شدند. آنحٍه أين آثار را مشخص مى كرد نابههنجارى قدرت بسيار زيادشان
 استفاده مى كند و براى كوبيدن عكس به ديوار، گرز پولادين به كار مى آورد.
 ارزان فرو خته مىشوند، خيلى خوشحال شده بود. خودش خوب مى میدانست كه


 تبديل شود. كوشيده بود خود را به ابزارهـاى هنـرورى مجهـز كنـــــــا از طـرف ديگر، قدرتش را مفت از دست نداده بود. هــف آكاهانـهاش عبـارت بـود از تقويت نيرو و قدرتش بــدون اسـتفاده افراطـى از قـدرتش. در همـين حــال، از عشقش بـه واقعيـت نيـز دور نشــده بـود. كـارش، رئاليسـم بــود، و مـى كوشيد بلنديروازىها و زيبايىهاى تخیل را نيز با آن در آميزد. آنحچـه مـارتين جسـتجو مى كرد، رئاليسمى شورانگگيز بود كه آرزو و ايمان آدمى در دلش نشسته باشد.
 روحى و جستجوهاى جسمىاش بود.
در جريان مطالعاتش، دو مكتب داستان نويسى راكشف كرده بـود. يكى انسان را خدا مى پنداشت و سر چشمهُ زمينىاش را ناديله مـى گرفـت؛ ديگـرى انسان را كلوخ مىانغًاشت و رؤياهاى آسمانى و امكانـات الاهـى او ر را ناديـــهـ مى گرفت. مارتين حدس مىزد كه هر دو مكتب خدا و كلوخ اشتباه مى كنتـد،
 و جود دارد كه به حقيقت نزديـكـتـر اسـت، و بــا آنكـه در برابـر مكتـب خـــا

YAl / / جك لند

تملق گويى نمى كند با تو حش جانورخويانة رايج در مكتب كلـوخ نيـز مبـارزه

 نويسى را منعكس مى كرد؛ و در مقالأ ديخرى به نام خـا در بارهٔ كل اين موضوع بيان كرده بود.


 ند نـ







 كارهايش، و اين را در پنج شش داستان از نوع وحشت آر آفرين، پيش از رسيدن

رعايت كرده بود.




 سغيلـ به دستش رسيل، آهى در بساط نداشت. ترديد داشـت كــه ايـن چجـك را را

چچگونه نقد كند. از اول عمرش تا آن روز هر گز پايش بـه بانـكـ نرســيده بـود،
 كود كانهاى او را وامىداشت كه به يكى از بانككهـاى بـزر گك او كلنـد بـرود و و چكك امضا شده پههل دلارىاش را نقد كند. از طرف ديگر، عقـل سـليم بــه او حكم مى كرد كه بايد آن را پيش بقال ببرد و نقد كند و بدينوسيله او را تحت تأثير قرار دهد و موجب افزايش اعتبارش انـ نزد أو شود. مارتين با آنكه تمايلى به اين كار نداشت، پيش بقـال رفـت، چكـش را نقــد كـرد، و تمـام بــدهىاش را

 آورد، كرائئ يكك ماه ماشين تحرير را پرداخت و اجارهٔ عقب افتاده يكك مـاه و اجارهٔ يكك ماه بعد را هم به ماريا پرداخخت. پس از اين پر پاخت راختها فقط سه دلار ته جيبش ماند تا در مواقع اضطرارى خرج كـر كند.

 خردهايش را توى جيبش به صدا در مـى آورد. دوران بـى يـولىاش بــه قـدرى


 از فلان مقدار دلار يا سنت برايش بيدا كـرده بـود. پـول نشـانهُ موفقيـت بـود و و عقابهايى كه روى سكه نقش بسته بودند حكم همان تعداد بيروزى بالــدار را برايش داشتند.
بى آنكه خودش متو جه شده باشد، احساس مى كرد در دنياى بسيار خـوبى زند گى مى كند. ترديدى نداشت كه دنيا به نظرش زيباتر از سـابق شــله اسـتـ.

 در جيبش به شادى مشغول بودنذ و خودش بر موفقيتى كه به دست آورده بـود

جك لندن / YMr

آگاهى داشت، خورشيد درخشش و گرماى ديگـرى داشـت، و حتـى بـاران و

 معطوف بود كه میدانست در سراسر جهان به گرسنگیى گرفتارند؛ امّا حالا كه



 انگگيزهاى خلاقانه شده بود، بىهيتِ رنجشى، دو چجهارراه بعد از خانـهاش سـوار اتوبوس برقى شل.
در خانَٔ آقاى مورس، با افراد بسيارى مواجه شل. دو تا از عمههــاى روت






 بود و سابقاً همكالس روت بوده است؛ يكك جوان ديگر به نام ملويل كه منشى خصو صو جو جوزف پر كينز رييس شر كت سانفر انسيسكو تراست بود؛ و بـالانره

 استنفرد و عضو باشگاه نيل و باشگاه وحــلـت و سـخنگگوى محافظـه كـاران در
 آيـدهاى از هر لحاظ درخشان داشت. در ميان زنها زنى را ديد كه صـورتگرى


جامعdشناسى داشت و به دليل كارهايى كه در زمينهُ حـل اختلافــات اجتمـاعـى












 آورد. زيرادر زير ترس از مارتين، نفس خو نودن












جك لندن / YAQ

كارى بس آسان يافته بود. و آن روز غروب، موفقيت تا پشت سرش آمده بود و با دست به شانههايش مىزدد و مى گفت كه خوب كاشتهاى، بـه هـمـين علـت


 ديغر دستش را در هوا تكان نمىداد، از ديد منتقدانئ روت، چشمههاى مـارتين
 حرف مىزد، خيلى جلى مى شد وبه خونى كه تا سطح بدن رسيده بود اجـازه
 خوددارى بود و آشكارا در نقطةُ مقابل استاد جوان زبـان انگليسـى كـه طـرف بحشش بود، قرار داشت .
امّا مارتين تو جهى به ظواهر نداشت. او به قدرى تيزهوش بـود كـه خيلـى
 بهعاووه، پروفسور كالدول نفهميـد كـه منظور مـارتين از اسـتاد متوسـط زبـان
 بزند و با آنكه استاد در ابتدا تمايلى بـه ايـن كـار نداشــت، هـار تين توانســت بـهـ
 نزنند. هفتهها پيش به روت گفته بود: ااين جور اعتراض كـردن بـر بـه صـحبت از شغل و حرفه، بيهوده و غيرمنصفانه است. زنهـا و مردهـا بـه پـهـ دليلـى غيـر از مبادلهٔ بهترين يافتهها و دانستههاشان در اين پهندشت زند گیى گرد هم مى آيند؟ و بهترين در وجودشان همان چيزى است كه بدان علاقه دارند - كارى كه بـه اتكايش زندگى خود را مى گذرانند، در آن تخصصى يافتهاند، شب و روزشان را صرف آن كردهاند و حتى در خواب به آن انديشيدهاند. مثلاً آقـاى بـاتلر را كه به بالاترين حد آداب دانى اجتماعى رسيده است در تصورت متجسـم كـن
 دانونتسيو به زبان آورد. شنيدنش كشنده است. من كه شخصاً اگر قرار باشد بـه

سخنان آقاى باتلر گوش دهم تر جيح مىدهم به حرفهايى كه در بـارة قـانون
 زندگى چنان كوتاه است كه دلم مى خواهد در هر زن و مردى، اين بهت اهـرين را را

روت اعتراض كرده بود: (أمّا پارهاى از موضوعات برات براي عموم مردم جالبند.) مارتين به ميان حرفش دويده بود: ا(همين جاست كه اشتباه مى كنىـ همـئ
















 ديگرى كه دلت مى خواهد.")

و روت صحبت او را نفهميده بود. اين حملهٔ مار تين به عرف و عادت، بـه نظرش نوعى خواستانديشى و اعمال نظر شخصى بود.

YAV/ جك لندن

بدين ترتيب، مارتين، پروفسور كالـدول را نيـز بـا روحيــٔ جــــى خـودش
آلود، و او را به بيان ذهنياتش واداشت. روت، لحظهاى در كنار آن دو درنـغك
كرد و شنيد كه مارتين مى گويد:

نمى آوريد؟؟

پروفسور كالدول شانههايش را بالا انداخت: (امىدانـى، مـؤدى ماليـاتى و
سياستمدار شريف! وجـوه اخختصاصـى مـا از سـاكرامنتو يعنـى مر كـز كاليفرنيـا مى آيل. بنابراين ما در برابر ساكرامنتو، در برابر هيأت امنا و در بر برابر مطبوعـات حزبى، يا مطبوعات هر دو حزب، پيشانى بر خاكك مى ساييم."

مار تين تأكيد كرد: (ابله درست است، امّا شما چحى؟ مثل اينكه در آن ميان
تكك افتادهايد.)
 گاهی، حتم پيدا مى كنم كه تكك افتادهام و مىبايست در جمع استادان دانشگاه


 محلهُ لاتينى ها شام مى خوردم و نظرات راديكا مسايل بيان مى كردم. واقعيت اين است كه بيشـتر وقـتـهـا حـتم تيــا مـا مـى كـنم
 ديگگى هسـت كه مطمـئن نيسـتم بتـوانم جوابشـان را بــدهم. وقتى رو در روى ضعف انسانى خودم قرار مى گيرم - ضعفى كـه هـيتِ وقـت نمـى گـذارد تمـام عو امل تشكيل دهنده هر مسأله را بشناسم، منظورم مسايل انسانى و حياتى است - شرمنده مى شوم."

همحچنان كه پروفسور كاللدول به سخخنانش ادامه مىداد مارتين متو جـه شـــ كه تر انٔ باد بسامان سرزبانش آملـه است:
"ادر نيمروز قويترينم،
و در زير نور مهتاب
بادبان را برمى كشم.")
چجزی نمانلده بود ايـن كلمـات را زمزمسه كنـلـ، كـه تـازه فهميــل برفسـور كاللدول به باد تجار تى، يا باد بسامان شمال شرقى كه بيوسته و سـرد و نيرومنــ است، اشاره مى كنل. او آرام حروف مسىزد، قابـل اعتمـاد بـود، و بـا اليـن حـالن، چیزی در درونشَ بود كه جلوى بيانش را مى گرفت. مارتين ا-حساس مـى كـرد كه او هر گز تمام انديشههايش را بـه زبـان نمـى آورد، درسـتـ همــان طـور كـه
 بهنهُ درياها گسيل نمىى دارند، بلكه هميشه مقدارى نيروى ذخيره براى خود نگڭه مى دارند و هيتِ وقت به مصر فشَ نمىرساننل. روزنهٔ منظره بينى درونى مـار تين چون هميشه باز بود. مغزش، قابل استفادهترين انباشتگاه واقعيت و رويا بـود، و محتوياتش هميشه طبقهبندى شلده و بر ای بازديل او گستر ده بودند. هر آنیچه در همان حال رِ مىداد، مارتين متضاد يـا مشـابهأش را حاضـر مـى كـرد، كـه بـه

 زمان حالث بود. درست همان طور كه پجهره روت در يـكك لحظــهٔ آميختـه بـا
 كرده بود، و در همان حال كه بروفسور كالـلـول او را دوبـاره بـه تجسسـم روى هم غلتاندن خرده موج هاى كفن آلود بـر پهنـهُ دريـاى ارغـوانى واداشـته بـود،




 منظرهها، در خواب و بيلارى، به مغزش يورش مى آوردند.














 يك استاد دانشُگاه به گفتگو يرداخت


 اراده و توانى كه بـراى بيكـار در راه دستيابى بـه حـــي

 كند، نه خشنودى خوري


 به ميان اعضاى خانواده مورس راه پيـدا كند.


اما اين فكرها مانع از آن نشدند كه مارتين سخنان بروفسور كالدول را بـه دقت دنبال كند. و همتحنـان كــه متفكرانـه و منتقدانـه بـه سـختنان اسـتاد گـوش مىداد، متو جه دامنةٔ ناگسسته دانش طرف بحـشش شــد. امـا درمـورد خـودش،

 متو جه شد كه با كليات علم آشنا است و براى آنكه با تمام اجز ایى اين كليـات آشنا شود، وقت لازم دارد. بيش خودش مى گفت آن وقت بيـا و بيـين - همـه بايلد بيايند و تماشا كنند! احساس كرد كـه جلـوى اسـتاد زانـو زده اســت، او را
 مىداد، به و جود نوعى ضعف در قضاوتهاى وى پیى برد، ضعفى جنان جزيى و اغفالگگر كه اگگر تكرار نمى شد محــال بـود مـار تين متو جـهاش شـود. و وقتـى

متو جه شد، ناگهان خو دش را همطراز او دانست .
روت بار دوم به Tانها نزديكى مى شد كه مارتين آغاز سخن كرد.
 قضاو تتان را ضعيفتر مى كند. شما زيستشناسى را از قلم انداختيد. ايـن علـم هيجِ جايى در طبعهبندى شما ندارد. البته منظورم زيستشناسى تفسيرى اسـت، از شكل گگروهبندى شده، آزمايشگاهى و لوله Tآزمايش و ماده غير آلى جاندار

شده بگير و بيا تا گستردهترين تعميمهاى زيبايىشناختى و جامعهشناختى.") روت هراسان شد. او سابقاً در دو جلسه درس بروفسـور كاللـدول حاضـر

شده بود، و او را أنباشتگاه زندهٔ همئ علوم مى بنداشت .
استاد با لحنى ترديد آميز گفت: ا"خوب متو جه حرف تان نمى شوم.")
مارتين از اين لحاظ چجندان مطمئن نبود امّا خودش حرفـهاى او را خوب فهميده بود.
گفت: الدر اين صورت سعى مى كـنم توخـيح دهـم. يسادم هسـت كـه در تاريخ مصر چیزى بدين مضمون خواندم كه اگـر كسـى با مسـألهٔ زمـين آشـنا نشود نمى تواند معنى هنر مصر را بفهمل.")

جqج
استاد سرش را تكان داد و گفت: ॥ كاملاً درست است.)




 مى شوند نشناسيم؟ T ايا جنبهُ انسانى ادبيات از معمارى و پيكرتراشى مصر كمتـر
 قانون تكامل نباشـد؟ البتـه مـىدانـم كـه هنرهـاى گونـاگون تـا كنـون تكامـلـ


 غريزىاش در دوران پيش از پرداختن به ساختن نخستين ابزار يا زمزمه كـردن نخستين آواز چه مى شود؟ همين است كه شما از قلم مى اندازيدل، و مـن آن آن را را زيستشناسى مىنامم. زيستشناسى به معناى اعم كلمه.


 نبودم. خودتان به ضعف انسان اشاره كرديد و گفتيد كه همين نمى گذارد تما تمام
 بيولوزيكى، يعنـى همـان مـادهاى را كـه بافـت تمـام هنرهـا و وا و تـار و پ پـود تمـام فعاليتها و دستاوردهاى انسان از آن بافته شدهاند، از قلم مىاندازيد."


 نشست و با زنجير ساعتش بازى كرد.

سر انجام كفت: ا(مىدانيد، يك بار ديگر نيز سـابقاً، جنـين انتقـادى از مـن شده است - آنهم از طرف مردى گرانما







 لو كنت حق داشت و شما نيز درست مى گوييـ، آقاى ايدن - البته تـا الندازهاى كه من تا چهه اندازه پیزی نمى دانم.")

روت بهانهاى آورد و مارتين را از آنجا برد، و وقتى از آنجـا دور شـدند، در گوشش گفت:








$$
\begin{aligned}
& \text { روت در پاسخ گفت: (او استثناست.) }
\end{aligned}
$$

 بيش آن جوانك صندوقدار.ه

جك جلندن / Yar

مـارتين مـــت پــانزده دقيقـه بـا ايـن جــوان صستحبت كـرد، روت هــم نمى توانست انتظار داشته باشل كه عاشـقش رفتـارى بهتـر از ايـن داشـته باشـــلـ.


 بقئ مدت را با اين فكر گذرانـد كـه ميـان صـندوقدارها و آدمهـاى حـر افـ و

 دست روز گار قرارش داده بود اشغال كند. مارتين وقتى فهميــد او دو سـال در



 جويانةٔ آنها و وقتى است كه صرف اين كار مى شـود. بيسين، در همـان مــدتى

 كلماتش را درست همان طـورى فريبنـده مـىنمايانـد كـهـ پـو كر بـاز حرفـهاى ورقهايى را كه به دستش مىدهند برای فريب ديگران بـه كــار مـىبـرد. يـكـ روزى متو جه خواهى شد كه منظورم جیيست.")
 آقاى باتلر است. آقاى باتلر مى گويد او شخصىى مطمـئن و درسـتكار اسـت اسمش را گذاسته است راكك و پيتر، و مى گويد كه با تكيه بر او مـىتـوان هـر مؤسسهٔ بانكى را بنا كرد.1، (ادر اين ترديدى ندارم -از حر كات اندكى كه ديدم و سـخنان كــمتـرى
 اينكه اين طورى صحبت مى كنم ناراحت نمى شوى، عزيزم؟؟
/ MaF مارتين ايدن
(انه، نه؛ برايم از هر حرفى جالبتر است.)
 با نخستين نشانههاى تملدن آشنا مىشـودد، نيسـتم. ايـن نشـانههـا بايــد از تـاز گـى

سر گرم كنندهاى براى شخص متملدن بر خوردار باشند."
روت پرسيد: (انظرت درباره عمههايم جيست؟ براء

كلى شادى آفرينند.)
(ادر اين صورت از بقيهُ زنها هم خوشت آمد؟؟)
مار تين سرش را تُكان داد.
 مى خورم، اگر او را در ميان ستار گان رها كنى، مانند تاملينسُـن، بـاز هـم يـكـ


 چقدر كمال يافته و بيانش چجلدر شگغت آور است -ـواقعيت اين اسـت كـه او

روت اعتراض كنان گفت: (اخيلى دلنشين مىنوازد.)،
(ابله، بدون ترديد در كارهاى ظاهرى مربوط به موسيقى اعجوبه است، امّا از روح درونى موسيقى بويی نبرده است. پرسـيـدم بـه نظـرش معنـاى موسـيقى چچسست - و او نمى دانسـت معنى موسيقى در نظرش چچيست، البته ناگْتـه نمانـد كه موسيقى را ستود و گگت كه موسيقى بزر گكتــرين هنـر اسـت و در نظـر او چهيزى بالاتر از زندگى است." روت به او قوت قلب داد و گغت: ارداشـتى وا دارشـان مـى كـردى كــه از حرفهشان حرف بزنند.) "ابه اين معترفم. و وقتى نمى توانستند از عهلده صحبت كردن درباره حرفــه خودشان بر آيند، بيين من چه علابی مى كشيدم وقتى آنها مىرفتنـد بـه سـراغ

جك لندن /

موضوعات ديگر. البته، بيش خودم گفتم اينجا محلى است كه همئ امتيازهـا و
 درنگک كرد و سايهاى از سالههاى جوانيش را با كلاه لبهدار شـق و رق و كـت پت و يهن ديد كه وارد شد و از يك سو به سوى ديگر اتاق رفت. اههمان طور

 ساده لوح مىدانمه بيشترشان را، نود درصد بقيه به نظرم سر خرى بـيش نيستـند.
 و هر اتم جسم خاكسترى مغزش." جهرهء روت درخشيدن گرفت.
 هوشى هايش. با اين خصوصياتش آشنايم - بلكـه از آنچِـه بـهـ نظـرت متــاقص رسيد. خيلى دلم مى خو اهد بدانم." مارتين، شوخى كنان، لحظهاى درنگک كرد و گفت: اشايد خيال مى كنى
 شايد هم جپيزى جز خوبى و امتياز در وجودش نمى بينى.") "ادر دوتا از جلسات درسش حضـور داشـته|م، و دو سـال اسـت كــه او را مى شناسم؛ به همين علت است كه مى خواهم ببينم نخسـتين تـأثيرات او در تـو جچگونه بوده است.")


 انسانى است با خجلتى پنهان.) بىدرنگك فرياد بر آورد: (اوهه، نه، نه. نه آنكه شخصى حقير و مبتذل باشـد. منظورم اين است كه در نظر من او شخصى است كه به زرفاى امور رفته است،


بقبو لاند كه فقط سرابى از شاخ و بر گك درختان را ديده است. راه ديگرى هـمـ هست: مردى كه مى توانسته است كارهايى انجام دهد امّا ارزشى به انجام داد دادن كارها نداده اسـت و سراسـر عمـرش، در درونـى تـرين زوايـاى قلـبش تأسـف

 آرزوى پاداش و لنت بردن از انجام دادن و دست به كار شدن بوده است." روت گغــت: المـن چنـين تصـورى از او نـدارم. و از لحـاظ مسـا مى گويى، منظورت را درست نمى فهممم.")



 الحساسات متضادى را با خــود همـراه آورد. در برابـر هـدفش و انشا اشخاصـى كــه
 موفقيتهايش باعث دلگرمى و تشويقش شده بودنـــــ صـعود، آسـانتـر از آن
 دروغين، از خودش پنهان نمى كرد) از مو جوداتى كه به ميانشان صعود كـرده

 تتحصيلاتشان رادر كدامين گورستان چال كردهانذ. او نمىدانست كه نيروى
 را صرف راهيـابى بـه زرفـاى امـور و انديشـيدن دربـاره آخـرين راههــاى حـلـ مشكات مى كنند سر و كلهشان در اتاقهاى پذيرايیى مورس هـاى جهـان پيـدا
 تنهايند كه جلا از هـم در پپنئ نيلگون آسمان بلند، بر فراز زمين و و تودهُ متراكم انسانهاى گروهجوى آن شناورند.

جكي لندن /
rA
امّا موفقيت، نشانى مارتين را گم كرده بود، و پيامَ آور انش ديگر بر بر در خانهاش














 مؤ سسؤ صاحب ماشين تحريـر دوبـاره طلـبش را مـى خخواسـت و مصـر انه بـه او گوشزد مى كرد كه بر طبق قرارداد، كرايهَ ماشين تحرير بايل بيشاپيش پبرداختـه شو د.
هارتين كه از به فروش رفتن پشند تـا از پر نــلـ و پر نـلـهايش تشـويق شــلـه


 روزنامهاى فرستاده بود، بر گشت خورده و زير ميزش آرميـلـه بودنـل. آنهـا را
















 گر، اقوام موذى، و غيره و غيره از هم جـر جـا





 مى كرد. ناقوس هاى ازدواج در در پايـان نمايشـنا


جهك

ستار گان فرو مى افتادند، ناقوسهاى عروسى مىیبايسـت بـه نـواختن شـان ادامـهـ
 هزار و پانصد كلمه را به عنوان حداكثر تعداد كلمات، مجاز مى شمرد.


 جلدولها مانند جدولههاى دقيق رياضيدانان بودند، كه مى تـوان از از بـالا، پـايِين،






 بعدها بيش روت اعتراف كرد، حتى در خواب مىتوانست اين كـار را انجـام
 مكانيكى بود.
در كار آيى فرمولش ترديدى نداشت، و چون ون با ذهن سردبيرها آشنا شده


 در اين خمن او به كشفيات تـازه و هـراس آورى دربـاره مهـانلات دسـت


 گرسنگگى كشيده بود، و در پايان همان دو روز بود كه دوچرخ خـهاش راش را دوبـاره

گرو گذاشت. مرتب، هغتهاى دو نامه به مجلةُ ترانس كانتينتـال مـىنوشـت تـا ينج دلار طلبش را وصول كند امّا خيلى كم مى توانست پِ باسختى از آن آها بيرون بكشد. مارتين نميدانست كه انتشار مجلئ ترانس كانتينتال ساللها است كـه بـا دشوارىهاى گوناگُ نون مواجه است، يكك نشرئه درجه چهار يا درجه ده اسـت يا اصو لاً درجهايى ندارد، و تيرازش


 و مدير امور ادارى آن است و Tنذها نيز فقط با طفره رفتن از پرداخت اجـاره و خوددارى از پرداخت هر صورت كنند. همحخنين نمى توانست حدس بزند كه آن بنج دلارى كـي كه به او تعلق داشت به جيب مدير امور ادارى سرازير شده است تا به مصرف رنغگكآميزى خانـهاش

 دررفته و با استخوان شكستئ ترقوهاش، راهى بيمارستان شده بود.


 سردبير دريافت نكرده بود. كسى به نامـههـايش تو جـهـ نمـى كـر د. بـراى آنكـهـه
 فرستاد. به اين نتيجه رسيد كه اين كار چيزى جز دزدى نيست -- دزدى علنـى.
 آنها تنها راه براى خريدن نان و گرسنغى نكشيدن بود.




جكك لندن / 1.

بلت از همه اينكه داسـتان كـوزه كـه بـه گـمـان خـودش يكـى از بهتـرين نوشتههايش بود - از يادش رفته بود. مأيوسـانه و خشـمـگينانه از همـهُ مـجـلات سراغ گرفـت و سـرانتجام آن را بـه هفتـنهامـهٔ مدفلـى هـوج در سانفر انسيسـكو فر ستاد. دليلش برای فر ستادن اين داستان به محجلة مزبور اين بود كه مى گغت از آنجا تا آن سوى خليج در او كلند، راهى نيست و خيلى زود مى تواند از تصميم مسئولان مجله آگگاه شود. دو هغتهٔ بعل، وقتى متن كامل داستانش را در آخرين شمارهٔ اين مجله در د كهُ روزنامـه فروشـى ديـلـ، آنهــم مصور و در جـاى پـر افتخار مجله، غرق در شادى شلـ در حالى كه قلبش تندتنـلـ مـى تپيـلـ بـه خانـه رفت و در اين فكر بود كه مسئولان مسله به ازاى يكى از بهترين آفريلههايش
 اين داستان نيز مائه شادمانی اش شلده بود. اين كـه سـردبير هــم او را از پذيرفتـه

 مجلهُ موج نوشت بلـين مضمون كه احتمالاً در اتـر نـوعى سـهـلانگـارى مــــير امور ادارى، طلب نآپيز او پرداخخت نشده است. مارتين پيش خود مى گفت: ا(حتى اگر از ينـج دلار بيشتر نباشلد، مسىتـوانم به قدرى لوبيا و نخود آب بخرم كه نيروى نوشـتن يـنج شـش داسـتان مشـابه و |حتمالاً به همان خوبى را به من بلهـلـ") نامهٔ سردى از سردبير به دستش رسيل، كه هر طور بود، ستايش مـارتين را برانگییخت.
 ما كار كنان اين نشريه از خواندن داستان شما بىنهايت لذت بـرديمّ و همچچنـان
 |ميلواريم كه جنابعالى تصويرهاى داستان را پسنليده باشيل. در باز خو انى نامهٔ جنابعالى متو جه شليم كه در كـار شــما ايـن سـوءءتفاهم











 معمول خودم منتشر كنند. "












 روز، كل ماجرا از يادش رفت.

جكك لندن / بـب

داستانهاى كوتاه قالبى مارتين براى روزنامهها، با آنكه خـودش از Tانهـا متنفر بود و مسخرهشان مى كرد، موفقيت تازهاى برايش بـه دسـت آوردنــــ. بـا
 پرداخخت و يکك دست لاستيكك نو براى دو چر خهاش خريل. داستانهاى كو تـاه روزنامهاى، هر طور بود چراغ زندگیىاش را روشن نگگه داشتند و فرصتى بـراى
 داشت چحهل دلارى بود كه از محجله موشد سغيل گرفته بود. به اين مجلــه ايمـان بيدا كرد و محمئن شد كه فقط متجلههاى واققاً در جه يكك به نو يسنلده ناشناخته، اگگر مبلغى بيشتر از نو يسند گان شناخته شلده ندهند، حداقل تیزی بر ابر با آنهـا مىددهن. امّا مشكل اينجا بود كه پپگونه مى تواند به درون مـجلات در جه يـكـ راه يابل. بهترين داستانهاى كو تاه، مقالهها و اشـعارش از مجلـهأى بـه مجلـهاى ديگر فرستاده مى شدند و او هر مـاه شاهد انتشـار دههـا شـعر و مطلــب گڭـگك،
 مى شود اگگر يكك سردبير از كرسى ملكوتىاش پايين بيايــل و فقـط يـكـك سـطر
 مجلهشان غيرعادى باشد، نامناسب باشل -- به دليل محافظه كار بودن آنها - أما حـتم دارم كــه در جـايى از آن جرقـهالى يـا جرقـههـايى هسـت كــه بـه و جــود
 يكى از دستنوشتهايش، مثلاً ماجرا را بـر مـىدداشـت و بارهـا و بارهـا بـا ايـن تالث بيهوده كه سكوت سردبيران را تأييد كند، از سر تا پا مى خو اند. وقتى بهار دلانگگيز كاليفرنيا رسيد دوران پُر كارى مارتين پايان يافت. پس از گذشُت پـند هفته، از سكوت بـاور نكردنـى سـنديكاى داسـتانهــاى كوتـاه روزنامـهاى نگگران شـله بـود. آنگـاه، يـكك روز، ده تـا از داسـتانهــاى كو تـاه مكانيكى اش بیى آنكه دستى به آنها خورده باشلد، از طريق بستچحى بـه دسـتش
 گنتجايش پذيرش داستان كو تاه را ندارد، و به زودى پس از چنــل مــاه، فعاليــت













 شمار مى روند نوشته مى شود.

## $r q$












 نيز او را جزو مشتر كان نشريه قرار دهد.
 سردبير باستُنى كه مجلهاى را بر طبق سليقُٔ متيو آرنلد اداره مـى كـرد و متخزن





 آمد كه بليتها انتقال پذير نيستند و مارتين چون از از فروخت







 جواب گرفت. اين جواب را سردبير تازمواردى نوشته بود و با لحنـى سـرد بــه

 |هميتى به آن نمىدهد.






 وقتى مجله را مرور كرد و ديد كه چچگونه شعر هايش را مثله كردهانـانـلـ، سـخت
 انتها، و آواز صخرة دوردست را به آواز صضخره مرجـانى تغييـر داده بودنــد. در






 سردبير عاقل دست به چنين كارهاى ناشايستى بزند، و فرض مطلوريش اين بـود كه حتماً پيشخدمت يا تندنويس روزنامه، چنين تغيير اتى را مرتـي




 چاپٍ شده بود به نشانى اش فرستاده مى شد.



نويسى روى آورده بود، در هفتهنامههاى كشاورزى و مجلات تجارتى، ميدانى
 حتم داشت كه از گرسنگی مى مرد. وقتى به بدترين وضع دپـا سياهش را گرو گذاشته بود، موفقيتى چشمگگير - به گمان خودش --به دسـت
 بود. اين مسابقه در سه رشته صورت مى گرفت، كـه مـارتين در هـر سـه رشــته


 مقاله|ش دربارهٔ اصول حزب جمهوريخواه جايزه نخخست را كـه بيسـت ويـنـج دلار بود، نصيبش كرد؛ تا آنكه براى گرفتن جـوايزش رفـت. گويـا در كميتـــ محلىاش فساد غالب شده بود و با آنكه يك بانكدار ثروتمند و يكك سـناتور از
 مارتين در مسابقءٔ مشابهى كه از طرف حزب بـ دمو كرات تر تيسب داده شـده بـود شـر كت جسـت و بـا خوانـدن مقالـهاش ثابـت كـرد كــه اصـول ايـن حـزب
 را كه بيست و پنج دلار بود، گرفت. امّا چهــل دلارى كـهـ در مسـابقات حـزب جمهوريخواه برنده شده بود هر گز به دستش نرسيد.



 جند ساعت وقت اضافى برایى كار كردن مى شود و هـم ديــدن روت را را بـرايش




نداشت، زيرا در آنجا خانم مورس برنامهٔ سر گرم سازى روت را به دقت دنبـال مى كرد. مو جودات عالى مقامى كه مارتين در آنجا ديد، و فقط مدر تـى پـيش از














 محفلـى نويسـند گان انگگليسـى را مـى
 تالارهاى شهرهاى بزر گُ، حتى درباره تالارهاى ايالات متحد آمريكا نيـز كــه

 اشخاصى برخو ردار از قدرت عقل و نيروى زيبـايىانــــ در نظـر او فرهنـگ و



اما به هر حاله، او به مبارزهاش براى دستيابى به قلل بلندتر، ادامه خو اهد


 رشد او شده است، ترديلى نداشت كه خـانوادهٔ روت نيـز جلـو بيشـرفت او رو را



 زند گى بود كه، آنها شديداً و مذبو حانه از آن بى خبر بودند. با وجود تمايلات
 خويش كشيله بودنلد، به اندازه دو نسـل در خــارج از دسـترس علـوم تفســيرى
 حالى كه انديشيدنشان درباره آخرين اطلاعات مربوط به زندگى و كائنات به نظر مارتين با همان شيوه متافيزيكى صور

 انگیخت؛؛ همان كه نخستين عبرى عجول وحشى را بر آن داشت كه حـوا را را از دنده آدم بسازد؛ همان كه دكارت را بر آن داشـت كـه از ميـان فر افكنـى هـاى
 همان كه آن كشيش نامدار بريتانيايى را وا داشت تا نظريئ تكامـل را بـا طنـنـى















 نظراتشان آكاهيد.


 مى شد، او كمى بدخلق مى شـد





بينديشيد؟ه،
(اموقعى كه در روزهاى مبارزات انتخاباتى سخخرانى مى كرده، سختانش را




## جك




حسادت مى كنيل.")
(اخدا نكند!!)
حالت وحشتى كه بر چجهرء مارتين نشسته بود خانم مورس را تا پاى اعلان جنگك تحريك كرد.






توى روغن خواهل بود، علتش را هم مىىدانند.ل.

كدام طبقه قرار مىدهی؟"
(اهوهو، شما يك هوادارار T T كاه هستيد.")


 غذاى آدمى را تأمين كند ارباب او نيز هيز هست. بله، شما يكك هوادارياريد. شـما بـا بـه
 علاقهمنديلد.1)

گغت: ااعتراف مى كنم كه شما همتجـون يـك سوسياليسـت رذل حـرف
مىزنيد.")

در اينجا بود كه مارتين حرفش رازدي:
 مى شناسيد نه از نظر اتشان Tآكاهيد.)


 الختلاف هم ثيمانش را تندتر كند














 فرد گرا هستم. اعتقادم اين است كه هـ هر كس تندتر بدود بـون برنده مىشود؛ و آنكـه

جك لندن / /شاب
قوى تر است پيروز مىشود. اين درسى است كه از زيستشناسى گر فتهام - ـيـا
 فر د گرايى نيز حشمن موروثى و ابلدى سوسياليسم است.")

سو سياليستها مىرويد.4.

ا"ادرست است، منتها بدان گونه كَ جاسوس ها نيز به اردو گَاههـاى دشــمن

 رزمند گان مديرى هستند و درست يا نادرست، كتابههاى فـراوان خوانـدهانــد اطلاعات هر يك از آنها دربارهٔ جامعهشناسى و بقيــأ علـوم و نظر يـههـا از هـر

 جمهوريخخواه نكرده است.) ")
آقاى مورس عاجزانه گفت: (احِارهاى ندارم و هنوز خیال مى كنم كه شما به آلذها متمايليد.
 حتى يكك كلمهاش را نفهميلده است. راستى، تحصـيالتش رادر كـدام گَورى گ־م كرده است؟؟" بدين ترتيب، مارتين در جريان تكاملش،، خـود را بـا الخـلاق اقتصـادى يـا اخلاق طبقهالى رودر رو ديد؛ و اين خيلى زود در برابرش به يكك هيولا نمكى تبديل شد. او شخصاً يكك اخلاق ير ست روشنفكر بود و آنتِـه بيشـتر از گَنده گَيیى هاى حرافان تن پرور عذابش مـى داد اخـلاق اطرافيـانش بـود، كـه آش شله قلمكـار عجيبى بـود و از عناصـر اقتصـادى، متـافيزيكى، احساسـى و تقليدى تشكيل مىشد.
 خويش مىديد. خواهرش ماريان با مكانيكك آلمانى الاصـل پـرتلاش و جـو انى

دوستى مى كرد كه پس از فراگيرى كامل اين حرفه، يكك دوپٍرخهسازى براى
 دوجر خهههاى نسبتاً ارزان قيمت، آيندها



 دوشان تبريك گفت كه بـه دل عاشـق روسـتايىزادهٔ خـواهرش نتِسـبيد. ايـن
 كه به ياد ديدار قبلـى خـواهرش سـروده بـود. ايـن غـزل، مختصسر تشـابهى بــه
 اسمش راكفبين گذاشته بود. وقتى خواندن غزل تمام شد، مارتين بـا تعجـب ديد كـه خـواهرش اصـلاً خوشـش نيامـلـه اسـت. در عـوض، حشـــمانش را بـه
 نامتقارن آن جناب به جيزى جز عـي حادثه گذشت، آذها زود از نزد مارتين رفتند و مارتين نيز همهٔ اينها را الز يـاد

 موجب خو شحالى او شود.
 وقت را هلد نداد و به اصل قضيه پرداختت، و او را به دليل كارى كه كرديه بـر بود سرزنش كرد.
مارتين گله كنان گفـتا الطـورى حـرف مىیزنـى كـه انگــار اقوامـت يـا برادرت مايئ سرافكند گیات شدهاند.") ماريان از دهانش بريد: (اهمينطور هم هست.")

جك لندن / 10



داشت.
(امامّا ببين، ماريان، چرا بايد اين آقاى هرمان حسوديش بشود به اينكـه مـن دربارء خواهر خودم شعر گفته|م؟"
 است، و...قيح است."
 و نسخأ دوم شعر كفشبين را برداشت و خو خواند.








 امّا ناگَان تغيير رأى داد.

 گرفت تسليم نظر خو اهرش شود.
 سطل كاغذ پاره ريخت .
 دفتر يكى از مجلات نيويور كـ آرميله است، ماريان و شوهرش هر انی

919/ مارتين ايدن

 ماريان مى خواست دستش را توى سطل كاغذ باطله بيـرد، امـا خـوددوارى كرد و پر سيد: (ا|جازه مىدهىی؟"

 كرد و توى جيـب كـتش گذاشـت - و ايسن مـلر كك عينـى مـوفقيتش در ايسن





 گرفت. اين خواهرش و اتاق پذيرايیى خانوادهُ مورس، فر سنگّك شمار هاى راهى
 محبت آميزى به كتابهاى قليـل در اطـرافش نگگريسـت. اينـان يگانـه رفيقـانى بودند كه برايش ماننه بودند.
 گفت: (آها! جیى گفتى؟)
ماريان سوالش را تكرار كرد.
مارتين با خندهاى به ميان حرفش دويد و گفت: "پحرا دنبال كار نمىروو؟؟ اين هرمان حتماً با تو صحبت كردهـهـ هـ ماريان سرش را تكان داد. مارتين با تحكم گفت: (ادروغ نگو)!! و تكان سر ماريان، درستى اتهـامش را تأييد كرد.

## جك

ادر اين صورت به آن جناب هرمان بگـو سـرش را بــه كـار ديخـران فـرو




ننگک خانوادهام هستم؟^،


مى گويد -" "


















او نيز احساس مىكرد كه از اينان نفـرت دارد. وقتى آخـرين نفـر را مـرخص
 شد. مارتين به او نگريست و متو جهه كلاه لبـهدار شـق و وق و كـت يـتـت و پهـن و شش د كمه و شانههاى رقصان لاتى جوان شد كه يكك زمانى خود او بوده است. مارتين با لحنى مسخرهTميز گفت: التو نيز مثل همئ آنهاى ديگـر بـودى،

 دو خته شده در اختيارت گذاشـته مـىشـدندند، كارهايـت در اثـر تأييـد عمـومى شكل مى گرفت. تو خروس دستهٔ خودت بودى چون بقيه تـو را مـى سـتودند و
 خودت خواسته باشى -مىددانى كه واقعاً ارزشى به اين كار قايل نبـودى بلكـهـ


 يك جانور تبديل شده بودى و تا اندازهاى هم به آن چجيزهايى معتقد بودى كه اطرافيانت معتقد بودند و معيار مردانگى را در نيروى آدمخـوارگى و درنـد مىدانستى، تا آنجا كه حاضر بـودى همنوعـان خـودت را مجـرورح و مصـــوم

 مغز استخوان اطرافيانت، همانها كه الگَوى اخلاقى تو بودند، غريزه́ يكك نريان وحشى و نره خو كك آبى موج مىزد. خوب، اين سالها سپرى شدهاند، و حالا
تو در اين باره چگگونه مىاند يشى ؟

چنان كه گويیى مى خواهد پاسخى بگییرد، منظرهای كه مىديد دستخوش استحالهاى تند شد. جوانى كه كالاه لبهدار شق و رق بر سر و كـت پـتـ و پیهـن



جك لندن /

چهرهٔ آرام و مهذبش از رسيدن به وصال زيبايى و دانـش، زنـد گا



 حراغ مطالعه را تنظيم كرد و به مطالعة كتاب عالم زيبا يیشنـاسى ادامه داده

## $r$.

در يكى از روزهاى زيباى خزان، روزى همچچون آخرين روزهـاى آن پـاييزى




 قضاوت روت بود.
روت در حرف زدن درنگگ مى كرد. و سرانجام، بريده بريده، سخن آغاز
 بگَنجاند.
روت در حالى كه تقريباً دليل تراشى مى كرد، گفت: (ابه گَمانم اشـعارت








فكر نكن كه من پول پرستم.آنجٍه بر وجودم سنگینى مى كند عشق و انديشيدن به آيندهٔ هر دومان است. از آن وقتى كه فهيمديم عاشق يكـد


 حالا كه اين قدر به نويسندگى دلبستگگى دارى چرا اسعى نمـى كنى كـارى در


 توانستم سبكى براى خودم پيدا كنم."















 زندگى است! همين جبران تمام خسارات را مى كند.،

جكي لندن / /

مار تين نمىدانست كه روت از لحاظ توجـه بـه لـلذت خـالاق، اصـلاً بـا او هملدلى ندارد. او اين عبارت را به كار مىبرد --نخستين بار نيز مارتين از دهـان او شنيله بود. روت در دانشگًاه، هنگامى كه براى گرفتن درجهُ ليسانس ادبيات درس مى خواند، مطالبـ بسيار در اين خصوص خوانلده و مطالعه كرده بود؛ امّـا خـودش آدمسى مبتكـر و خــلاق نبـود، و تمـام تجليـات فرهنـگك در و جـودش تقليدهايى از تقليدهاى ديگران بودند. روت برسيد: "افكر نمى كنى سردبير حق داشته است كه در شعر غزل لهـاى دريا ييىات تجديد نظر كند؟ يادت باشد كــه هـر سـردبير بايــل شايسـتگیىهـاى ثابت شدهاى داشته باشد وگرثه نمى تواند سردبير بشود.") مارتـن، در حالى كه حرارت درونى|ش در مخالفت با سردبير جماعت بر
 آنحֶه هست، نه فقط درست است بلكه بهترين چچيز ممكن است. وجود صـرف هر چیز كافى ترين دليل بر ای تناسبش به ادامهٔ حيات - تو جــه مسى كنـى، ادامـهـ حيات به اعتقاد هر شخص ناآگاه متوسط نه فتـط در شـرايط كنـونى بلكـه در همهٔ شرايطِ - است. البته آنچچه اينان را به پذ يرفتن چنين لاطلاِيلاتى وا مىدارد جهل شان است - جهل شان، كه جيزى نه بيشتر نه كمتر از آن رونل خود كشـى ذهنـى توصـيف شـلده در كتـاب واينينگـر نــلارد. آنهـا خيـال مـى كنـــــ كـه
 كه و اقعاً مى اند يشند.") او كه تـازه فهـميـده بـود بـالاتر از حـــ فهـم روت حـرف مــىزده اسـت، لحظهاى مكث كرد. روت در پاستخ گفت: ااهخـاطرم جمـع اسـت كـه نمـىدانــم ايـن واينينگـر كيست و تو به قلرى كلى و بلد حرون مىزنى كه چیزی حاليم نمى شود. آنجحه من در بارهاش حرف مىزدم شايستگگىهاى سردبيران بود")
 خصو صيت اصلى نـود و نـه درصــ همـهٔ سـردبيرها نـاتوانى آنهاســت. آنهـا

نتو انستهاند نويسنده شوند. خيال نكن آنها جان كندن در پشـت ميـز تتريـر و كار بردهوار براى بالا بردن تيـرازً نشـريه و اطاعـت از مــير امـور ادارى را بـر لنذت نويسند گی تر جيح مىدهند. آنهـا كوشـيلدهانــد كــه نويسـنده بشـوند امـا شكست خوردهانـد. گـره گـاه لعنتى قضــيه نيـز در همـين جاسـتـ. جلـوى هـر دروازهاى كه در ادبيات به سوى موفقيت گشوده مىشود سگكهاى نگڭهانى به نام شكست و ناكـامى در ادبيـات ايسستادهانـلد. سـردبيران، كمـكـك سـردبيران و سردبيران خارج از روزنامهها، بيشترشان، نســخهخـوانهـاى مجـالوت و ناشـران كتابهها، بيشتر شـان - تقريبـاً تمـامشـان كسـانى هسـتند كــه روزیى روز گـارى
 نامناسبترين مو جودات از مـان تمام مو جودات اين عـالم، مو جـود اتى هسـتنند كه حق تصميم گيرى دربارهٔ انتشار يا علدم انتشار مطالب را به دست آوردهانـلـ، نشان دادهاند كه ابتكار ندارند و خبرى از T Tتش آسمانى در و جودشـان نيسـت،
 نوبت مىرسل به بازخوانان مطالب، كه شكستهاشان از آنها نيـز بيشـتر بـوده است. خواهش مى كنم ديگر به من نگو كه آنها رؤياى نويسـند گی را بـه سـر نداشته|ند يا توان خويش را در شاعرى نيازمودهاند، زيرا اين كار را كردهانــل و شكست خوردهاند. بيين، بررسى متوسط، از روغن ماهى نيز تهوع آورتر اسـت.
 تعلدادشان بهاندازه سنگ־هاى Tسمانى كم است. اگگر نتوانم در كار نويسـند گیى توفيقى به دست آورمَ براى شغل سردبيرى يا ويراستارى مناسب خـواهم بـود. به هر حال، زند گیى را از راههاى بسيار مىتوان گذراند.
روت ذهنى بيـار و تيزياب داشت و ميل به عدم تأييـد نظـرات معشـو قش
با تناقض هايى كه در ادعاى مارتين ديله مىشد قدرت بيشترى گرفت.

 نو يسندهُ بزر گك پـيلد مى آيند، از كجا مى آيند؟؟"

## جك لندن / /

مارتين در پاسخ گفت: آآنها از راه دستيابى به غيرممكن آمدهاند. آنهـا



 همين كار را بكنم: بايد به غيرممكن دست يابيمّ"
(امّا اگر شكست بخورى چجه؟ مرا هم بايد در نظر داشته باشى، مارتين."







 و مادرم صحبت كردهام. هيجِ وقت اين طورى برى جلوشان ايستاد گیى نكرده بودم.






بود - تو اين طور فكر نمى كنى؟؟



/ FYF مارتين ايدن
(ابيا صادقانه حرف بزنيه، خودمانيم -- و از شنيدنش هم نرنج. مـى خـواهم بهت بگويم كه رابطةٔ تو با او دقيقاً جچگونـه اسـت - او از نظـرات راديكـال تـو خوشش نمى آيد، و گْمان مى كند تو آدم تنبلى هستى. البته من مى دانم كــه تـو تنبل نيستى. مىدانم كه سخت مى كوشى." حتى روت نمىدانست كه اين فكر در ذهن مــارتين چتــدر سرسـختانه بـه حيات خود ادامه مىدهد.
مارتين گفت: ا(اخوب، در اين صورت درباره أفكارم چه نظرى دارى؟ آيا خيال مى كنى خيلى راديكالم؟"
 روت جواب داد: (فككر مى كنم - خوب، افكارت خيلى ناهماهنگى دارند.")


 بنشيند و پاسخش را بگگيرد و سپس مسأله را از نو مطرح كند.
 مطرح كند. او مى خواست به درجهٔ واقعى ايمان روت به خودش ون وقـو


ننگك افتاب، اين جريان را تسريع كرد.


 ويزهُ بزر گَ در دنيا وجود دارند. حقوقنشان
 با پاپ يا به كشف و معرفى سرزمين ناشناختهُ تبت فر ستاده مىشوند. مارتين گفت: (يعنى در اين صورت از مقالهام خوشت نمى آيد؟ منظورت اين است كه در روزنامهنگارى مى توانم به جايى برسم امّا در ادبيات نه؟"

جك لندن / PM

خو اننل گانش بالاتر باشل - يا دست كم از حد فهم من بالاتر است. خيلى زيبـا
 عاميانه علمى تو بيش از ذخيره من است. مسىدانـى، عزيـزم، تـو يـكـك افراطـى هستى، و آنچچه برای تو قابل فههم است احتمالاً براى همةٔ ما قابـل فهــم نيسست.") تنها حرفى كه مارتين توانست بزنل چتـين بـود: (ابـه گَمـانم تـو از اصـططلاحات فلسفى گريزانی."
او به دنبال باز خوانى پتختهترين اند يشهاى كه بيــان كـرده بـود، بـه هيـجـان
آمده بود امّا رأى روت، گيجشش كرد.

مارتين مصر انه گفت: (امهم نيســت اگگر اسـتادانه نوشـته نشـلده اسـت؛؛ آيـا چيزى در اين مطلب - يعنى در فكرى كه بيان شله است - تمى.ينی؟؟" روت سرش را تکان داد.
اثه؛ با همهٔ چحيزهايى كه تا به حال خوانلـهام زمين تـا آسـمان فاصـهـله دارد. نوشتههاى مترلينگك را خو اندم و خوب فهميلدم"
مارتين به ميان حرفش دويد و پرسيل: (احچيزى از عرفانش فهميلىى؟) (ابله؛ امّـا ايـن نوشـتهٔ تـو را كــه گويـا ظـاهراً حملـهأى بـه عقايـلـ اوســت،

نمى فهمـم. البته از لحاظ نو مايگى و ابتكار، قابل تو جه است - "
 ناگهان متو جه شل كه روت لب به ستخن گشوده و پچيزهايى هم گفته است. روت مى گفت: "ابر روى همه اين نويسـنلـگى تـو حكـم اسـباب بـازى را برايت داشته است. شكك ندارم كه به اندازء كافى بـا آن بـازى كـردهاى. حـالا وقت آن است كه زندگى را جدى بگیرى - زندگى دوتـيىى مـان را، مـارتين، تا كنون تنها و مستقل بودهاى.") پيرسيل: (ايعنى از من مى خو اهى كه بروم سر كار؟؟"
("بله، پِر بيشنهاد كرده است - ")
 اين است• كه آيا ايمانت را به من از دست دادهاى يا نه؟"

צY

روت، بى آنكه صدايى بر آورد، دست او را فشرد و چششمهأى خود را بست.


دست دادهام عزيزم."
مارتين خشمحگينانه ادامه داد: اابسيارى از نوشتههايمـ را خوانــدإى؛ نظـرت

|ست؟؟|
"آخر آنها نو شتههايشان رامى فروشند، و تو... نمىتوانى بفروشى."
(اين پاسخ سؤال من نيست. Tيا فذكر مى كنى اديات اصالُ كارى نيست كه
من دنبالث بروم؟"
"در اين صورت پاسخ مىدهـم.." روت خـودش را جمهع و جـور كـرد تـا
پاستخ دهل. ااگمان نمى كنم برإى نويسنده شلدن آفريله شده باشى. مرا بـبـخش، عزيزم. خودت وا دارم مى كنى كه پخنين حرفى را به زبان آورم؛ و مىدانى كه اطلاعات من درباره ادبيات از اطلاعات تو بيشتر است.،
مارتين متفكرانه گفت: (ابله، تو ليسانسيةٔ ادبيات هستى، و بايل هم بدانى. ") مارتين پس از مكثى كه براى هر دوشان درد آور بـود ادامـه داد: پامّا بـاز
 ندى دانل. مىدانم كه موفق خواهمم شل. در همين وضع كنـونى در جـا نخــواهم زد. براى بيان افكارم و ذهنيانم به نظم و نثر، در آتش هيـجان مسىسـوزم. امّـا از تو مى خواهم كه به اين يكـى ايمـان بيـاورى. از تـو مـى خـواهم كـهـ بـه مـن و نوشتههايم ايمان بياورى. آنچچه از تو مى خواهم اين است كه مرا دوست داشـته

باشى و به عشت من ايمان داشته باشى .
"يكك سال بيش، دو سال فرصت خواستم. هنوز يكك سالش مانله است.
(او به جان و شرفْم سو گُند كه، به اعتقاد خودم، پـيش از پايـان سـال دوم، به موفقيت خو اهم رسيد، يادت بياور كه ملـتها بيش بـه مـن گغتـى كـه بايـــ دوره́ كارآموزى در نويسنل گی را بگذرانم. خوب، اين دوره را گذزرانلدهام. تـا آخرين نقطهاش را به ذهنم فرو كرده و زير تلسكو بِ گذاشتهام. وقتى مىبيسنم

جrv/ /


 شدن چیست. مدتهاى طو لانى است كه با صداى زنخگ ساعت بيدار مى شو م.

 در حال هشيارى انجام مىدهم.
(اوقتى احساس خـواب آلـود گیى كـنم، كتـاب سـنگینیى را كـه در دسـت مطالعه دارم كنار مى گذارم و كتاب سبككترى را بر مى دارم. و وقتى مـى بيـنم





 ساعت يكك يا دو يا سه باملساد بر ندارم. بدين ترتيب، تا ساعت مقرر، مرا سـيخ




 نظر مىرسد؛ همان اوقاتى كه اين شعر لانگگلو دايماً در ذهنم تكرار مىشود: "دريا آرام و زرف است؛
هرجهه در آغوش دارد به خوابى آرام رفـ رفتهاند:


سنگى در آن بينداز، حبابى بر مى خيزد و ديگر چجيزى نيست.") (البته اين ها همه حرف مفت است. زاييده عصبيت من و بيدار خوابى شب
 كوتاهتر كردن دروه كار آموزىام. براى آنكه موفقيت را شتابان به سوى خـود

 مقدارى است كه يكك دانشجوى متوسط در سال ياد مـى گيـرد. بـاور كـن، در


 دانشى كه مـن در سـاعات خـواب آنهـا بيـدأر مانـده و اندوختــهام، بربر هــايى نادانند. مدتها پيش دلم مى خواست شخصى مشـهـور شـوم. امّا حـا اهمميتى به شهرت نمىدهم. آنحْه خواستارش هستم تويى؛ اشتياقم به تـو، بـيش از اشتياقم به خوراكك يا پوشاكك يا شهـرت اسـتـ. در آرزوى ايـنم كـه روزى سرم را روى سينهات بگذارم و به خوابى جاو Tانكه سال دوم به پايان رسد تحقق خواهد يانـ يافت."

 بود روت احساس كرد كه شديدتر از هر زمانى بـه سـويش كشـيـده مـىشـود.

 وجودش به جوش و خروش آمده بود، شكوفاتر مى شد. و در آن لحظـه، و در




سر كش آدمى ترديد پيدا كرده است .

## جك جك لندن / Mrq

مارتين به تـدى دنبال سـخنش را گرفـت: او يـك نكتـــهُ ديگـر اينكـه تـو












من شوهرت باشم."




 مشكلات را تحمل مى كردند، نه به اين دليل كه شـيفتهٔ حر كـت ابــدى بو بودنـلـ،
بلكه مخالف آن هم بودهاند.ه

مارتين در پاسخ گفت: الدرست. امّا مخترعانى هم بودهاند كه خارقا العاده

 روت به ميان حرفش دويد و گفت: ااُخودت نـامش را گڭذاشتـهاى دسـت

يافتن به غير ممكن.")
(اين حرف جنبهُ مجازى دارد. مى كوشم كارى را انجام دهم كه انسانهــا

$$
\begin{aligned}
& \text { بيش از من انجام دادهاند - بنويسم و با تكيه بر نويسند گیى زند گّى كنم." } \\
& \text { سكوت روت، انگیزهاى براى ادامهٔ سخنان مارتين شد. }
\end{aligned}
$$

پرسيد: „آيا هلف من نيز در نظر تو مانند آن حر كت جاودانى، يكك معما

مارتين پاسخش را با فشارى كه روت بـر دسـتش آورد - دسـت مـادرى دلسوز كـه كـودك آزردهاش را بنـوازد - گرفـت. درسـت در همـان لحظـه، مارتين در نظر روت، حكم يكك كود كك آزرده و آدمى شـيفته را داشـت كـه مى كوشيد به غيرممكن دست يابد روم
مارتين پرسيد: (امّا آيا مرا دوست دارى؟ ")


 به عشق تو ايمان دارم، و از دشمنى آنها نمى ترسم. در ايـن جهـان هـان هـر كـارى
 نمىرود، مگر آنكه عاشق آدمى ضعيف باشد و در نيمهراه ضعف كند و پايش بلغزد.

## $r 1$

مارتين بر حسب تصادف، در خيابان برادوى با خواهرش گرترود روبـهرو شد - كه از قضا برخو ردى خجسته و در همان حال بر آشـوبنده بـود. گر تـر تـرود كــه
 حريص و گر سنه چهرهاش و نگاه نگگران و مأيوسانه چشمانش شد. در حـر حقيقت




جكك لندن / آN

راهها، مارتين دوچر خههاش راگَرو گذاشته بود و لباس سياهش را درخانه نگَ-
داشته بود.
صاحب بنگاه رهنى كـه تـك تـكك دارايمىهـاى مـارتين را مـىشـناخت،


اون جهودده ليپکا. جون اگَ اونجا گذاشته - ")
از جهرهٔ اين مرد، نوعى تهلـيل احساس می مى شلد، و مارتين شـتابان بـه ميـان
حرفش دويل و گفت:
(انه، نه؛ دارمش. اما حون جايى كار دارمه مى خواهـم بپوشمش.")

 اونو برایى سلامتى خودم مى خواما!
مارتين دليل آورده بود: ا"دوجر خهُ من جههل دلار مىارزد، هيتِ عيبى هــم


شش دلار و بيست و پنج سنت دادهاى، بهرهاش را پيشا پيش برداشتى."








درد آورد.

برسيد: (انمى خو ایى بياى؟")
بىدرنگگ پايين پريل و كنار برادرش ايستاد.


بشس/ مارتين ايدن

گرترود گفت: (اپس من هم پند تا چههار راه بات مى آم، شايد برام خوب


 نشستهاش، و حر كت سنگیین پاهايش كه هيجِ كششیى نداششتند - و ر راه رفتـنش را به كاريكاتورى از طرز راه رفتن آدمهاى آزاد و شاد تبديل كرده بود - زير و رو كرد.
گغت: ("بهتره تو اينتجا بايستى" چـون از پيمـودن فاصـلئ چههـارراه، نفسسش
تقريباً بند آمله بود، (او سوار اتوبوس بعدى شوى.")
گرترود نفسنفس زنان گَت. ااخدايا! - اگر خسته نشده باشـسم چجى! امـا
 قدرى ناز كند كه تابخخواى به او كلند برسى پاره مىشن. " باسخ گرفت: (ايه جفت بهتر از اينو تو خونه دارم.)" گرترود، به طرز نامربوطى، مارتين را دعوت كرد: ا|فردا شام بيا خونهمون.

 بهمتحض دعوت شدن براى صرف شام به چشمانش راه يافته بود پنهان دارد. "(مارت، تو حتى يكك پنى پول تو جيبى ندارى، واسهٔ همينه كه دارى پيـاده مىرى. ورزش كدومه!! گرترود كوشيد نفس بلندى به نشانئ تحقير بكشـد امـا نتوانست و To كو تاهى كشيد. (ابيا، بذار بينم!!)
 پنج دلارى در آورد و در كف دست مارتين كذاشت. شكسته بسـته و زيرلبىى گفت: " گمونم يادم رفت آخرين روز تولنت چچيزى برات بگگيرم، مارت. ") دست مارتين به حالت غريزى، روى سكه تا شد. در همـان لحظـه متو جــه



جكك لندن / /شسر

جسم و روحش، تأمين نيروى لازم براى ادامهٔ نويسندگى - كسى چجه مىداند؟
 كند. درست در برابر ديدگانش، منظرهٔ دستنوشت دو مقالـه كـهـ تـازه بــه پايـان

 درست همـان طـور كـه خـودش تايـبٍ كـرده بـود ديــن: كاهنـان والایى راز و


 گرسنگیاش بود، در و جودش جان گرفـت، و سـكه را بـا حر كتـى تنــد تـوى

جيبش انداخت.
مار تين با صدايى فرو خورده گڭـتـ: (اصـل برابرشـو بــت بـر مـى گـردونمه
 اشككآلود شدند. با صداى بلند و قطعيتـى ناگهـانى گفـت: ااخـوب بــه حرفـام



كافى است صبر كنى و ببينى.|" گرترود هم اين حرفنها را باور نمى كـرد. ديربـاورى عـذابش مـىداداد، و جون راه ديگرى نمىدانست، گفت: ا(مىدونم كه گر سنهایى، مـارت. از سـر تـا تـا

 مارت....")
مارتين لحظهاى درنگك كرد، اما در درونش خيلى خوب مـىدانسـت كــه
 (ففكر نمى كنى حالا وقتش رسيله باشه كه يه كارى بيدا كنى؟؟ مار تين برسيد: (افكر نمى كنى كه بالاخخره من بتونم موفق بشم؟؟"

گرترود سرش را تكان داد.


فروش خواهند رسيد.)"
 ادبيات در مغزش، به حر كت درآمل، و به او نشان داد كه هر تلاشى براى انتقـال
 نود و نه در صل تمام چجيزهايى كه توى مجلالت منتشر مىشوند بهتر است.")
 بيمارى أو توسط خودشی، پاسخ داد: (ااميلووارم به نداى عقل گوش گكنى" و باز تكرار كرد: (اميلدوارم به نداى عقل گوش كنیى و فردا شام بيايى خونهٔ ما.") مارتين جس از آنكه خواهرش رادر سوار شدن به اتوبوس كمـكك كـردا به اداره پِت شـتافت و سـه دلار از پــنـج دلار را داد و تمبـر خريـلـ، و بعـلداً در همان روز، وقتى به خانأ آقاى مورس مىرفت، سرى به اداره پست زد و تعداد زيادى پاكت بلند و حجيم را وزن كرد و تمـام تمبرهـايش را بـه اسـتتناى سـه تمبر دو سنتى، روى آنها چسبانذ.

 را بداننجا آورده بود، مارتين نمىددانست. خلاصئ كالام آنكــه بريسـندن بـه نظـر مارتين، شخصى زرد چجهره و سبكك مغز رسيد، و ناگهان از مغزش بيرون رفت. يكك ساعت بعل، به اين نتيجه رسيد كه بريسندن آدمـى سـاده و دهـاتى اسـتـ، چون از يكك اتاق به اتاق ديگر سر مـى كشـلد، بـه تابلوهـاى روى ديـوار خيـره مى شود يا سرش را توى كتابهها و مـجلاتى فرو مـىیبرد كـه از روى ميزهـا يـا قفسه ها برداشته است. او بـا آنكــه در ايسن خانـه غريبـه بـود، بـالاخره توانســت خودش را از جمع كنار بكشد، روى صندلى بزرگك راحتى بنشيند و يكسره بـه

جك لندن / /

خواندن كتاب كو چكکى كه از جيبش در آورده بـوح ادامـه دهــلـ همحچنـان كـه


 مى گويد و مى خندد.
اتفاقاً وقتى مارتين از آنجا بيرون مىرفت، چششمش به بريسندن افتاد كه تا
نيمة پِيادهرو رسيله بود و مى خواست از خيابان بگذرد.
مارتين گفت: (اسلام! خودتى؟)
بريسندن با خرخ خـر خـارج از نزاكتـى پاســخ داد امـا از راهـش بازنايسـتاد.


"(بيره خر با شكوه!)"
ناگهانى بودن و زنند گیى اين بيان، مارتين را از جا پراند. گمان كرد طرف ون شوخى مى كند، و در همان حال نوعى نفرت از او در وجودش به انـ حر كت در آمد.
 همحچو جايى میرى؟!

 سر مىزنه. شبانه روز بيست و جهار ساعت داره، منم اين وقتو بايد يه جايى بــه سر بيارم. بيا بريم يه چحيزى بخوريـم."

مارتين گفت: (اخيلى خوب.)




















 لميدند و اسكاتج و سودا نو شيدند.
 بريسندن و گًاهى هم مارتين بهنوبت، اسكارِّج و سودا سفارش مى دادادند. مـارتين كه خود نيروى مقاومت عجيبى در برابر مشروب داشت از ظرفيت بريسندن در
 صحبتهاى او اظهار تعجب مى كرد. مارتين خيلى زود به اين نتيجه رسـيـد كـهـ بريسندن همه هيز مى داند و فهميد كه اين دومين روشنفكرى است كه ملاق الات

 و سوزان. زبان زندهُ روز در تككتكك جملاتش جارى بود. لـبهـايى نـاز كش،

جr جrv /
مانند حديدههاى ماشين، جملاتى را بيرون مىراندند كه بُرنده و گزنده بودند؛






 كارى بيش از اين مى كردند - سخنانش، كالام شاعر بو دند يعنى حكم حـر حقيقت





 T T آاه مارتين مى فر ستاد كه قابل متخابره به ذهن هاى عادى نبو دند.

مارتين احساس نفرت نتخستين را از ياد برد. در اينجا شاهل تحققق بهترين


بارها براى خودش تكرار كرد: (امن خاكك پِى تو هستم.)
 بريسندن سرش را تكان داد، و مايهٔ تعجب او شد.

 ("نتيجه گيرىهايت منطبق بر كتابهايى است كه حتماً خواندهاى.")
^شّ// مارتين ايدن

پاسخ آمد: (ازز شنيلن اين حرف خوشحالم. آنجه بـه مـن اطمينـان خـاطر مىدهد اين است كه اين دانش مختصرم بايل مرا به كو تاهتر كردن راه دستيابى

 هر گز نمى تواند به حقايق نهايى دست يابد. "

 ديگر كتابى از او نخواندهام.")
نيم ساعت بعد، مار تين آغاز سخن كرد: ا(الى كاش منهـــم مـى توانسـتم بـا

 همين است كه اين همه مائه شگغتى مى شــود. آخــرين يافتـه هـايـى را كــه علــم توانسته است ثابت كند، بالحنى جزمى و فقط با يك استد استلال مؤخر بر بر تجربـه بيان مى كنى. فورى به نتايج درست مىرسى. ترديد نداشته بـاش كـه راهــت را بىنهايت كو تاه مى كنى. راه دستيايبى به حقيقت را به سرعت نور ور و با تكيه بر نوعى روند فو قنطقى مى بيمايى." بريسندن پاسخ داد: اببله، همين چجيزى بود كه پِر جوزف و و بـرادر داتـون
 كالج كاتوليكى فر ستاد تا به تحصـيلاتم ادامـه دهــم. تـو ايـن جـيزهـايـى را كــهـ مىدانى از كجا ياد گرفتى؟
و مار تين در حالى كه پاسخ بريسندن را مىداد، سراپيای او را، از صـورت

 مطالعه مى كرد. جهره́ بريسندن و دستهاى دراز و لاغرش در اثر آفتاب سياه
 مار تين را مى آزرد. معلوم بود كه بريسندن اهل كار در دشت و دريا نيست. امـا

## جك

چحطور شده كه بدنش اينطورى در اثر آفتاب سوخته اسـت؟ مـارتين همچچنـان





 آتشى بىدود مى سو خت - يا به بيان بهتر، سخنى دو يهلو و سخت متناقض بـه




 هوايش برايم مفيد بود." (انمى ترسى توى آب و هواى اينجا دوباره خودت را به خطر انداخته باشى؟؟"
((بترسم؟؟)





 شكوه است.) اين بيت را با صداى بلند خواند.

$$
\begin{aligned}
& \text { " ادر زير ضريههاى پتكك بخت، } \\
& \text { سرم خونين، اما بر افر اشته است.") }
\end{aligned}
$$

/ FF.

بريسندن در حالى كه لحنش از زيبايىى و لطافتى بى يايان بر خـور دار شــده بود گَت: (ااز شعرهاى هنلى خوشت مى آيل. البته از تو غير از اين هم انتظارى
 معاصر - شاعران مجلات - همحچون گَلادياتورى است كه در ميان دستهاى از خو اجكَان ايستاده باشد و بدر خشد.)
مار تين با ملايمـت اعتر اض كرد: "ممجالوت را دوست ندارى.") او با لحنى چجنان خشونتآميز از مارتين پپ سيد (امگـر تـو دوسـت دارى؟؟) كه مارتين از جا بريل.
 مى كنم بنويسم - بر إى مجلات. آل پاسـخ آرامى آمـد: (اأيسن بهتر اسـتـ. سـعى مـى كنـى بنويسـى، امـا موفـق




 گيرشان مى آيد؛ اما از تو قبول نمى كنتد.")
مارتين مدعيانه گفت: (امن از سحد چرند و پرند نو يسى فراتر نرفته|م.") "ابرعكس - ") بريسندن لحظهاى درنگگ كـرد و نگــاه مغرور انـهأى بـر فقـر
 و از آسـتين هـاى بـراق كــت و سـاييدگَى منختصـر يكـى از سر آســتين هـايش
 از حد تو بالاتر است، آنقدر كه هر گـز نمـى تـوانى در آرزوى رسـيدن بـهـ آن
 بخورى، به نظرم برايت توهين آميز مى شد!"

جكـ لندن / /

مار تين گرماى خونى را كه بىاراده به جهرهاش دويلهه بود احسـاس كـرد و بريسنلدن خندهاى بير وزمندانه سرداد.
از حرفش جنین نتيجه گرفت: المرد كامل، هر گز توهين حاصـل از چچنـين
دعو تى را نمى_پذيرد.")

مار تين خشمعگينانه داد زد: "تو يكـ شيطانى!!"
"(هر چֶه باشمه، از تو خواهشى نكردم."
"(جرأتش را نلد|شتى.")
"إوه، در اين خصو ص چچيزى نمى دانم! اما حالا دعوتت می كنم."،
 گويى مى خواست بى درنگگ به طرفن رستوران بلود.
 مثل طبل به كوبش در آملهه بود. بر يسندن در حالى كه ادأى شاگرد يكك مغازهُ صـاحب مسرغ مـارخوار در همان حو المى را در مى آورد، با تعجب گغت: "!بوسكو! زنلدهزنله مى خوردشان! زنلدهزنده مى خوردشان!!
در جواب؟، مارتين ضمن آنكه چششمانش را بر استخو انبندى بيمـارى زده بريسنـل دو ختثه بود، گفـت: ॥احتم داشته باش كه تو را هـم مى توانم زنــلـه زنــلـه بخورم.")
"حيف كه به خور دنش نمىيارزم.")
مار تين گفت: "ابر عكس، هون اين تصادون، ارزش آن را نـلدارد.) آنگـاه خنــدامى بلنــل و جانانـه سـر داد. (ااعتـرافن مسى كنـى كـهـ مـرا دسـت انـداختى، بريسندن. اينكه من گرسنهام و تو نيز از آن با نخبرى، دو پلـيـلـهٔ عـادى انـلد، و
 اما تو از آن استفاده مى كنى و يكك كلمةٔ تند و درست را به زبان مسى آورى، و من بیدرنگگ اسير همان انخلاقيات كو پجك مى شوم." بريسندن تأكيل كرد: (ابه تو توهين شد.)"



 (اما حالا كه در را به رويشان بستهالى؟ (ابدون ترديد.)
"مطمئنا؟؟" (مطمئناً.)
"(پس بيا بريم چهيزى بخوريّم."

مار تين پاسخ داد: (اهمراهيت مى كنم". آنگاه دست اندر كار كار شد تا تا با خرده



 گرفته است.

## rr

بلافاصله بعد از ظهر روز بعل، ماريا از ديدن دومين ميهمـان مـار تين بـه هيجـان آمد. اما اين بار دستبا چه نشد، چون پِيرايىاش روى صندلـد نـلى نشاند.
بريسندن پرسيد: (ااميدوارم كه از آمدنم نارأحت نشده باشيد؟|

 اصلاً. اما از كجا فهميدى كه من اينجا زند



جك

ميز انداخت. (ااين كتاب، اثر يكك شاعر است. بخوان و نگگشش دار.") و سـشس، در




 سنگینى مى كنند، آنگاه دردى سخت در وجودش تير كشيد. مارتين دو ليـوـوان آورده سپس دراز كشيد تا كتاب شعر را كه از آخرين مجموعـــــ اشـعار هنـرى

وو گان مارلو بود، مطالعه كند.


(8.

مارتين گفت: (ایکى از بروبحچهها را مى فر ستم ليموترش بـخرده، تـا حسـابى

 در آمد دارد؟؟
پِاسخ آمل: (ااحتمالاً پنجاه دلار، البته اگَر بتواند اين رقم را با زور از طرف
 بگذارد، بايد گفت كه خوشبخت است.
"پٍ با شاعرى هم نمى شود زند گی كرد؟؟"



 مى گذراند؟ از راه تدريس در يكى از مدارس پسرانه پپنسيلوانيا، و بقيئ مدارس


باقى مانده باشـلـ، حاضـر نيسـتم بـه جـاى او باشـمـم و بـا ايسن حـالن، كـارش در

 آدمككهاى محققر!


 شده است روبهرو شدم، سر گیيجه گرفتم."


 مار تين حرفش را بريد: الحتماً با معيار سن و سال فلككزدهُ خودشان ان او را سبكك و سنگين مى كنند.،
(ابله، درست گفتى - چهه عبارت خوبى - عنصـر حقيقـى، زيبـا و نيـك ر را


 انسانها.|)
مارتين رشتتٔ سخن را با حرارت به دست گرفت: العيبجويى كردن ان از غبار
 منتقدان يا بررسى كند كان - نوشتم.ر" " بريسندن مشتاقانه تقاضا كرد: (ابيار ببينمش.")

 مى خنديل، دستهايش را به هم مىساييد و يادش رفته بود كه مشرو مروبش را سر

جكs لندن / MAD

پس از آنكه خو أندن مقاله پايان يافت، بريسنلـن اظهار نظر كرد: ا(به نظرم ايسن طـور مــىرسـل كـه تـو خـودت نيـز غبـار سـتارهاى هسـتى كـه در دنيـاى كوتولههاى نابيناى زيرزمينى گیر افتاده باشل. حتماً اولين مجله با شـوق و ذوق تمام خريدارش شل؟!
مارتين دفتر جه فهرست دستنو شتهايش را ورق زد.
(ابيست و هفت مجله ردث كر دنل.،)
بر يسنلدن خندهاى طولانى از ته دل سرداد، أما سرفه مانع از ادامهٔ آن شد.


تايش را بيار بينـم.")
مارتين تقاضا كر د: ااحالا نخوانش، مى خواهم حرفى بـزنم. يــك دسـته از
اين ها را برايت فراهم مى كنم تا ببرى خانه بخخوانى."

بر گشت و ضمن ستايش از مارتين گفت :
("باز هم مى خحواهم.")
او نه فقطط مارتين را مطمتن كرد كه شاعر خوبى اسـت بلكـه مـارتين هـم فهميلـ كه بريسنلدن نيز شاعر اسـت. مـارتين از ديـلـن كارهـاى بريســنلـن روى پايش بند نمى شل و تعحجب مى كرد كه پر ا تا به حال منتشر شان نكرده است. پاسخ بر يسنلدن به آمـادگى مـارتين بـراى كمــك بـه فـرو ختن كارهـايش چنين بود: (ایى كاش بلا به خانمـانشان بيفتـل!) خـود را دلـدارى داد و گَفـت: (زيبايى را به خاطر زيبايى دوست بدار، و مجلهها را تنها بگذار. دوباره بر گـرد به عرشه كشتى ها و بهنهُ درياها --اين نصيحت من به توست مـارتين أيـلـن، تـو در اين شهرهای بيمار و پوسيلهء انسانها چهه مى جويیى؟ هر روزى از عمرت را كه در تلاش برأى تسليم زيبايى به نياز حكومت محجلات از دست دهى خودت را بيحارْهتر كردهایى. عبارتى كه آن روز برايمّ نقل كر دنى جه بـود؟ آهـا يـادم آمل: (اانسان، Tآخرين حشره يكروزهه). خـوب، تـو ای آخـرين حشـره يكـروزهه، شهرت را برای چه مى خواهی؟ اگر به دستش آورى، همپچون شرنگک، كامست

را تلخ خواهل كرد. به اعتقاد من تو به قدرى ساده، طبيعى و منطقى هستى كـه نمى توانى چنين شوربايى را سر بكشى و بيش بتازى! اميدوارم كـه حتى يــى يكـ سطر از نوشتههايت را به مجلات نفروشى. زيبايى، تنها اربابى است كه مىشود
 موفقيت را فراموش كن! اگر موفقيت را از اين غزل استيونسُن كه خيلى برتر از شعر خيال هنلى است، يا از عشقنامه و شـعرهاى دريا يـىات نتـوانى بـه دسـت بياورى، ديگر به چه درد مى خورد؟ آدمى فقط از آنچچه در انجام دادنش موفق مى شود لذت نمىبرد، بلكه از نفس انجام دادن نيز لـنـت مـى.ــرد. لازم نيسـت
 زيبايى تو را مـى آزارد. بـه دردى پايـــار و جـاودانى، بـهـ زخخمـى در وجـودت




 ارزش يك سطر از اشعار كيتس بر نخواهى خورد. شهرت و زر را تنها بگذار، همين فردا كارى در يك كشتى بيدا كن و بر بهنئ درياها بتاز.ه
مارتين خنديد و گفت: (ابراى شهرت نيست، براى عشق است. مثل اينكـهـ عشق رادر كهكشان تو جايى نيست، در كهكشان من، زيبايى خدمتكار عشـق

بريسندن با حالتى دلسوزانه و ستايشـغرانه بـه مـارتين نغريسـت: المـارتين
 ظريف بافت است، و غبـارى از زيبـاترين رنگدانــههـا بـر آنهـا نشسـته اسـتـ

 مارتين خنديد و گفت: (اهم عشق را با شكوه مى كند هم ردا را را.")

جكك لندن / MFV

بريسـندن پاســخ داد: اוايـن همـان فلسـغهُ ديـوانگگى اسـت. وقتـى در عـالم رؤياهاى حاصل از حشيش فرو مـىروم، بـه خـودم پحنـين دلـدارى و اطمينـان مىدهـ. اما هشيار باش. اين شهرهاى بورززوايى، تـو را خواهنــلـ كشتـت. بـه آن كُنام تـجار كه در آن با هـم ملاققات كرديمه، نگگـاهى بينـلـاز. اگگر عنـوان مر كـز فساد به آن بلهيمه، از سرش هم زياد است. در چنان مححيطى و فضايى، شـخص نمى تواند سلامت و پاكيز گی أش را حفظ كنل. حقارت آور است. حتى يكى از Tانها را سراغ نـدارم كـه تنـزل شخصصـيت نيافتـه باشـنـ، اعــم از زن و مـرد،
 راهنماى خويش قرار دادهانل....)" ســخنش رالحظـهأى بريـــ و بـه مـارتين جشــم دوخــت. آنگـاه، گَويى چشمانش را برقى از پيشبينـى گرفتـه باشــلف، اوضـاع را ورانـلـاز كـرد. حالــت جهرهاش، به وحشتى شگغت آور تبديل شل.
"و تو اين عشتنامئ بهغايت زيبا را براى او - آن مو جود مادهٔ رنگك پريــلـه
و چجر وكيلده سرودى!")

لحظهاى نگگذشته بود كه دست راست مـارتين، بـا فشـارى خفـه كنـنـه بـه
 چرق چحروق افتادنل. اما مارتين، وقتى خوب در چششمان او خیره شل، ترسـى در
 ياد آورد، و بريسـندن را از گـردن بلنـل كـرد و روى تختخـوأب آورد، سـيس دستش را شل كرد.


نخودى سر داد.
گفت: اااگر شعلهُ جانم را خاموش مى كردى، مرا تا ابل مليون خود كرده

مار تين پوزش خواهانه گفت: (ااين روزها، سر هيتِ و پوتج عصبى مى شوم. اميدوارم كه نيازرده باشمت. يك گیلاس مشروب تازه برايت ريختتم، بردار.")

 شيرى. خونب، خوب، همين تويى كه بايد بهاى اين قدرت را بير دازى.") مارتين صور تش را به طرف او بر گرداند و كنجكاوانه بر سـيد: المنظورت
 بريسندن مشروبش را سر كشيد و خندهاى به نشانئ سپاسخزارى بـر لبـانش
 خواهند شد، چِون تا به حال نگگرانت بودهاند، مغر آنكه خيال كنى مـن ديـروز
 مجبورم حرفم را بزنم. ترديدى ندارم كه اين، نخستين عشق زود گذنر تو است،
 نيلگُون، از يك دختر متعلق به طبقهُ بورزوا چٍه مـى خـواهىی؟ بورزواهـا را تنهـا

 چچنين زنانى وجود دارند، و تو را به اندازهُ هر يكک از اين دست پِرورد گان بزدل بورزوازى خواهند پرستيد." مارتين معترضانه ير سيد: (ابز دل؟)

 دوستت خواهند داشت، مارتين، اما اخلاقيـات حقيـر خودشـان را بيشـتر از تـو دوست خواهند داشت. آنچچه تو در پییاش هستى آزادگی شكوهمند زنـدگیى، روحهاى آزاد بزر گی، پروانهها




جك

همين علت گرداگگرد ايـن سـوراخهـانى طاعونيـان شـهر پرسـه خـواهیى زد تـا



 آنها درباره عشق، مجلات و بسيارى چیزهاى ديگر اختلاف نظر داشتند،
 كر ده بود. سوأى ساعتى كه بريسندن در اتاق درهم ريختئ مارتين صرف كردهـ


 مـى كثــيد. هميثـه پـول هـر دو نفـر را مــىداد و از طريـق همـين نشســت و
 شامـاين نوشيد و شراب راين را مزهمزه كرد. اما بريسندن همواره در حكم يـك معمـا بـود. او جههرهانى بـا ظـاهر يـك رياضت كـش داشـت. بـا همــه ضـغفى كـه در خـونش جريـان داشـت، مـردى

 آخرين اتمش دوست داشت. شـور زنــده مانـدن، بـه ارتعـاش درآمــدن، يـا بــه عبارت خودش "الوليدن در فضاى اندكى كه اين غبار كيهـانى از بــدو تولــد اشغال كرده است)، او راديوانه كرده بود. با مواد مخلدر جوش خـوردهـ بـود، و
 داده بود. همچچنان كه به مارتين گُفته بود، يكك بـار سـه روز پيـاپیى حتـى يـك



مردى بدون گذشته بود كه آيندهاش به گور جلو پايش خـتـم مـى شـل و زمـان حالش با تب تلخى از زندگى مى گذشت.

## M







 برمى گردد و كت و شلوارش را از تر گرو درمى آورد.






 كسى را نمى شناخت كه ده سنت ديخر از از او قرض بعيريرد.







جك لندن / וه
ترانس كانتينتال يا اينكه سال آينده چپه بر سـرش خواهيــد آورد نـدارم. آنچچـه مى خواهم، گرفتن دستمزد كارى است كه برايتان انجام مىدهمه، و همـين الان

 بهخير. هر وقت پول آورديد، بياييد مرا بيينيل.)

 ديگر راهرو رفت. مارتين تصميم گرفـت بلافاصـله وارد نشـوده و نزديـك يكك ربع ساعت در سرسرا به دفعالوقت گذراند؛ آنگاه در را با باز كرد و و داخــلـ

 اتاقهاى داخلى خبر داد كه شخصى آمده اسـت و مـى خواهــد آقـاى فـورد را بيند. موقع بر گشــتن، بيشـخخد وا
 تأثيرى كه مارتين از اتاق سردبير گرفت، بـى ونظمـى و شـلوغى و آشـتتگى آن آن بود. سپس متو جه مردى تهريشدار و جواننما شــ كـه پشـت يـكـك ميـز تاشـو نشسته و كنجكاوانه به او مىنگريست. مارتين از حالت آرام چهر شگفت شد، معلوم بود كه بگَ مگو با مسئول چاپٍ، تأثيرى در متانتش نداشـتـن

مارتين گفتگگ, را آغاز كـرد: ا(مـن... مارتين ايـدن هسـتم.) (خيلى دلـش


 او را بر انگیخت اين بود كه آقاى فورد ناگهان از جا جهيد و گفت النه بابا! چه
 دوستانه سلام و احواليرسى كرد.
(انمىتوانم بغويم كه چقدر از ديدار تان خوشـحالم، آقاى ايـدن. هميشـه



 حسابى جلب توجه هي كـر كرد.
اراستش مى






 سرمازد گی مبتلا شده و ريشهماى كر كـ مانندش تك و و و تو كك در آمده بودند، معرفى كرد.
او ايشان آقاى اندز هستند، آقاى ايدن. آقـاى انــلز مـدير امـور ادارى مـا




 گَردنش را نيز مىتراشيد - يوشانده بود.




جك لندن / /

آقاى وايت گفت: "خيلى تعجب مى كرديم كه چحر ا سرى به ما نمىزنيد.")






 پر داختت پولى به او دارند از كسى ديده يا شنيده نشد.
 نگغتهام. داشتم از نيويور كك به سوى غرب مى آمدم، وقتى قطار در آگدن مت متوقف شد، بيشخدمت جديد، شماره اخير مجلةُ ترانس كانتينتال را آورد توى واگن. مارتين انديشيد: الخدايا تو با قطار درجه يكـ سفر مى كنى و و من با با نيـاز بـه

 نظرش بسيار بزرگگ مىنمود، زيرا فشار ماهها آرزوى بيهوده، گر سـنى و فقــر و و
 وجودش پرداخت و به يادش آورد كه از ديروز تا كنون چییى نخورده است،









 اندز مى كوشيد ستايشى را كه خواهرزادهاش از داستان طنين ناقوس ها با به عمـل آورده بود و خودش از معلمان آلامد است، تكرار كند.

 تمجيد مى كنيد. آگر اشتباه نكرده باشم قول داده بوديد كه بهمحـض انتشـارش
پنج دلار به من بدهيد.")

آقاى فورد، با حالتى كه خطوط متحر كك صور تشى به نشــانهُ خوشــحالى و عدم مخالفت فوزى به خود گرفتند، دستش را توى جيبش برد، سپس ناگیهـان


 بول در همين جاست.

 او نيز نرسيده بود و تقاضاى مسئول چاپ برای دادن مساعدهٔ فورى، برايم غيـر منتظره بود.1)

 ترانس كاتتينتال آمله بود تا با ادبيات مجلهاى آشنا شود اما به جاى آن آن با امور مالى سرو كار بيدا كـرده بـود. حقـوق جهارمـاهش را از مجلـه طلبكـار بـود و مىدانست كه مسئول چاپٍ را مىبايست در مقابل كمكك سردبير آرام كند.




جك لندن / ههr

اقدامى به عمل خواهيم آورد. صبح فردا، اولين كارمـان ايـن خواهـــد بـود كـهـ
 درست است؟"
 همان آدرس پست شود. اطلاعات مارتين دربارة بانكك و چکك

 خدمتتان تقديم خو/هد شد.،
 آقاى فورد مؤدبانه آغاز سخن كرد: ااين را مى گويند بدبيارى - اگگر هـر
 سستاش كج خلقى اش را تو جيه مى كردند، حر فر فش را را بريد.
 منهم توضيح دادم. چچك با پست فر ستاده خواهد شد - "
 پول را برای امروز نياز دارم.")
مارتين احساس كرد كه نبضش در اثر لحن ناخوشايند مــدير امـور ادارى
 كه مبلغ تنخواه گردان مجلئ ترانس كانتينتالتال در جيب شلوار ايشان آرميده است. آقاى فورد گفت: (اخيلى بد شد - ")

 دستش چنان گردن او را گرفت كه ريش سفيد برفى آقاى انـــز كـه همـجٍنـان
 سقف قرار گرفت. آقاى وايت و آقاى فورد، با چشمانى وحشت زده مـى يدند كه مدير امور ادارىشان مثل فرش حاجى طر خان گرد گیرى و تكانده مىشود.

צه צ/ مارتين ايلدن

مـارتين پند آميزانـه گفـت: (ابسُـلف بيـاد بيـنمه، الى نوميــل كنـــدهٔ محتـرم
 بدنت بيرون بريزد، حتى اگر همه|ش سكه پنج سنتى باشد.") بعد رو كرد بــه دو
 كنيد و صدمهاى ببينيل، پاى خود تان است." آقاى اندز داشت خفه مـى شـله، و وقتى مـارتين از فشـارش بـر گلــوى او كاست توانست عدم مخالفتش را با برنامهٔ سلفيدن بـه او بفهمانــد. بـرروى هـــم چس از چندين حفارى پياپی، فقط جهار دلار و پانزده سنت از جيب شـلوارش استخراج كرد.
مارتين فرمان داد: (اجيبهايت را بر گردان بيرون.)
 اطمينان، دوباره شمرد.
بعل رو به آقاى فورد كرد و و افزود: ااحالا نوبت توست! هفتاد و ينج ســت
ديغر طلب دارم."
آقاى فورد درنگگ نكرد، جيبهايش را كاويد و شصت سنت پيدا كرد. مارتين در حاللى كه پول را گگرفته بود، تهديد كنان برسـيد: ا"مطمئنـى كـه بيشتر از اين ندارى؟ توى جيبهایى جليقهات جیى دارى؟؟ آقاى فورد براى اثبات راستگويياشى دو جيب جليقهاش را بر گردانـد. از
 توى جيبش بیذارد كه مارتين فرياد بر آورد:
"ابله بيينم چحيست؟ بليت قايق است؟ ردش كن بياد. ده سنت مسىارزد. بــه حسابت مى گذارم. حالا با احتساب اين بليـت، چهـار دلار و نـودو پــنج سـنت دارم. هنوز بنج سنت طلبكارم.")
نگاهی غضب آلود به آقاى وايت انداخت و متو جـه شـلـ كـهـ آن موجـود ظريف و شكننده يك سكهٔ پنج سنتى به طرفش دراز كر ورده است.
rov/ / جك لندن
مارتين خطـاب بـه جمـع مـردان كفـت: ا(از همـهتـان متشـكرم. اميـدوارم روزتان با خوشى بگذرد.
پشت سر مارتين، آقاى اندز خرخر كنان گفت: (راهزن!")
مارتين در جواب گفت: (ادله دزده) و در رابر با صداى تنى تند بست و ر رفت.


 عدهاى جوان تنومند و تميز و بىريش و دزدان روز روز روشن اداره مى كردنلد، كه

 كمك مدير تنومند امور ادارى، مدير بخش آگهى و يكت گزارشگر، توانستند مارتين را از دفتر بيرون كنند و با هل محكمىى، او را از نتخستين رديف پٍلهها به بايين بفر ستد.
آنها، كه بالاى پله ايستاده بو دند و به مارتين مى خنديدند، گتنتد: اردوباره
تشريف بياوريد، آقاى ايدن، از ديدنتان خوشحال


 آنها با شنيدن اين حرف، خندها
 شاعرى، حرفى در كارتان نيست. اما ممكن است بفرماييـد ايـن حر كـت فتيلـه "يتج را از كجا ياد گرفتهايد؟؟
 اينها كه بگزريم، زير چشمت كبود و سياه خواهد شد."
سردبير با دلوايسى گفت: (ا|ميدوارم گردنت يكبرى خشكك نشود. موافقى
 گردن، بلكه سرِ اين دعواى كو چولو كه داشتيم."
^هر/ مارتين ايدن

مارتين چذيرفت: (ااكر ببازم، پولش را مىدهمم.")
 كشيدند و دوستانه به اين نتيجه رسيدند كه در اين نبـرد، طـرف قـو قـو ور را برنــده اعلام كنند، و پانز ده دلار حقالز حمئه پرى و مرو/ريـ، قانوناً به كار كنـان مـجلــهـ

هورنت تعلق گرفت.
$r \varepsilon$
آرتور جلو در ايستاد و روت از پبلهاى مقابل خانهٔ ماريا بالا آمل. صداى سريع
 Tآخرين صفحهٔ يكك دستنوشت را تايب؟ مسى كنــد. او آمـلده بـود تـا خبـر قطعى درباره حضـور يـاعــدم حضـور مـارتين در شـام سـالروز سپاسـغزارى را الاز او بِگيرد؛ اما بيش از آنكه او سر صححبت را در اين خصوص

مسألهأى پرداخت كه تمام فكرش را به خود مشغول كرده بود.
در حالى كه نسخههاى دوم دستنوشت را از اصلش جلا و همـه را مرتـب
 بخوانم! اين آخرين كارم است و با تمام كارهايى كه انجـام دادهام فـرق دارد. بر روى هم، چنان با آن كارهايم فرق دارد كـهـ تقريبـاً خـودم نيـز از دانســتن
 تو قضاوت كن. از نوع داستانهاى هاوايى است. اسمش را گذاشاشـتهام (اويكـى - ويكى." جهرهاش از نور خلاقيـت مسىدرخشـيل، هـر چنــد روت از سـرماى اتـاق مى لرزيد و سردى دستهاى مارتين به هنگـام ســلام عليـكك نيـز شـديداً در او

 او شده بود، در پايان پرسيد: (اصادقانه بیگ، حهه نظرى دربارهاش دارى؟")

جك لندن / هQ

روت پاسخ داد: (امن - من نمىدانــم. Tيـا، آيـا فكـر مسى كنـى بـه فـروش
خواهل رفت؟؟"
اعتر افش چنين بود: "امن - من نمى دانم. اين برای محجلـههـا خيلـى سـنگين
است. اما حقيقت دارد - قسم مى خورم كه درست است!"


نويسندگى، تأمين زنل گیى ات بو د، مگر نه؟"
"(ابله، درست است، اما داستان بينوا نيز با من تـا اينغجـا كشـيله شــــه اسـت.
چارهاى جز نوشتن نداشته. پافشارى مى كرد كه به روى كاغذ آورده شود.")

 خورد، و حتم دارم حق با سرد.بيرهاست كه نوشتهات را نمى ينـيرند.") "شون ويكى - ويكى واقعى نيز با همين زبان درشت حروف مىزنل.")
(اما اين نشانه خوش سليقگى نيست.")
مار تين بلون تعارفن گفت: اپايـن، زنسلگیى اسـتت. واقعى اسـت. حقيقـت
دارد. و من زندگى رابايل همان سان كه مىبينم تو صيف كنه."
 مار تين خوب حروف روت را نمىفهميد اين بود كه عاشقش بود و علت اينكـه روت نمى توانسـت حرو مارتين را بغهمدل اين بود كه به او قـلـرى بـزر گك بـود كه از افق ديلش فراتر مىرفت.

 آنجنان كه در آخرين لحظات ديــده بـود واز چجهـار دلار و نـود سـنت و يــكـ بليت قايق محرومشان كرده بود، او را به خنده انداخت. روت، شادمانه فرياد بر آورد: (بس مى مارتين با حواس برتى، زير لب گغت: (امى آيم؟؟... كجا؟؟"
-צش/ مارتين إيلن

مارتين متو اضعانه گفت: (ااصلاً يادم رفته بود. مى دانى، امروز صبـع مـأمور جمع آورى چارپايان بییاحبه، دو گاو و يكك گو سـالهُ ماريـا را گرفـتـ... و،


 "ايس نمى آيى؟"
مار تين نگاهی به لباس هايش انداختـ.
(نمـيتوانمم.")

غرق كرد، اما جیزی نگفت.
مارتين، با شادى گفت: الدر جشن سپپ رپگز ارى سال آينده، شـام را بـا هــم
 داشته باشى خو اهيم خورد. حتم دارم!")

 تقاضانامه را تر كردی، مكر زه؟"

 خيلى به خودم اطمينان دارم، تا يككسـال آينـلـه در آمـلـم از در آمـل ده دوازده

پستچجى رآآهن نيز بيشتر خواهل شل. صبر كن و بين."|"

دستكش،هايش را پوشيلد و كفت: (ابايل بروم، مارتين. آرتور منتظرم است.) مارتين او را در آغوش گرفت و برسـيد، امـا او ديگـر آن يـار جانانـــؤ يُر تحر كك نبود. بدنشى كششى نداشت، بازوهايش به گردن مارتين حلقه نشدنل.

مار تين در حاللى كه از در گاهى به اتاقش بر مى گشت، پنداشت كـه روت


آورى چارپايان بى صاحب، پولش را حريصانه بالا كشيده بـود. امـا ايـن ضـربئ تقدير بود. نمى شد كسى را مقصر دانسـت، حتـى بـه ذهــن مـارتين نرسـيـد كــهـ مى توانسته است كارى جز آنحِه انْجام داده بود انجام دهــد. امـا بعـداً اند يشـيـد:
 پست راهآهن پاسخ منفى داده بـود. و روت هـم از داسـتان (ويكـى - ويكـى" خوشش نيامله بو د.




 باشنند. چون هيجِ دستنو شتى به نشانى أيـن ناشـر نغر سـتاده بـود. شـايد - قلـبش
 مقاله؛ اما لحظظهاى بعد، مأيوسانه، از اين حدس به عنو انـو ان فكرى ناممكن، دسـت برداشت.

 او اطمينان داده بو دند كه كار كنان نشريهأوتوتويو، هر گز و در هـيتِ اوضـاع و و

 نو شته شده است. آش شله قلمكارى درباره سوءاستفادههایلى بيسـوادادانئ مـارتين
 اندر كار فروختن داستانهايش به مجلات شده است. اصلاً نويسنده نيست و در



 هيگينبو ثام در تمام سطرهاى نامه خوانده مى شد. مارتين در هر سطر ايـن نامـه، نه اثر دست ظريف يك ايتاليايى بلكه مشت درشت بقالى را مىديد كــه دامـاد خودش بود.
 هيگينبوثام زده بود؟ اين كار، بسيار غير منطقى و بسيار بيهوده بـود. هـيـيج دليـل
 سردبيران مجلات گوناگون به مارتين فرستاده شد. مارتين به ايـن نتيجـه رسـيد

 نويسند گان نامههاى بىامضا نفرت دان داشتند. مارتين دريافت كه تلاش ديو ديوانهوار

 تعدادى از سردبيرها مىرسيد. شايد روزى، وقتى دستوشتى از از مار تين به آنها
 در بارهاش دريافت كرده بودند به ياد آورند. و جهه كسـى مـى توانسـت بغو يــد
 سنگينتر كند؟
در همين موقع بود كه به مقدار چشمگگيرى از ارزش مارتين در در در نظر ماريا
 ضعف از گونههايش روان بود و بيهوده مـى كوشـيد تـا لبـاس هـاى بسـيارى را
 و برايش ويسكى تند تجويز كرد (ته ماندههاى بطـرى هـايىى كــه بريسـنـدن سـر كشيده بود) و دستور داد كه در تختخواب بخوابد و استراحت كنــد. امـا ماريـا



جك لندن / /rar






 نهانى خبر داشت، قرار بود فلانا گان و آقـاى جـا




 خوبى كار ماريا است.
گفت: (ا>اگر اتوها داغتر از اين بودند، ميتونستم تندتر كار كنم.")








 فشار آورد، بدين ترتيب، دستگاه كامل و آماده بهرهبردارى شد.



 مى شور ن؛ و نشونم داد. ظرف ده دقيقه يه ماشين ساخت - يه بشكه، يـه تـي تـويى گَردون، دو ميلجه، ايناها.ا.)


 به تير كك فنر دار متصل به شاه تيرهاى آشيز
 بكويد.















جك لندن /












اون دماغ هلنديتو با مشت له كنم."

پاسخ آمل: (ایاتو بذار توى دكونم تا بفر ستم پليس بياد اينجا. البته تحويـل






 سرجايش گَذاشت. اما پس از تفريح، نوبت واكنش رسيد، و مـارتين بـا انـدلوه

 بود؛ و فقط خدا مى دانست كه كاري كـا رفته بود.

49 44/ مارتين ايذن

سر خی شنگرفی شفق، آرام آرام Tسمان را مى یوشاند كه مـارتين، پاكــت






ro
بريسندن هيتِ تو اين خصوص نبر سيد. او خو شحال بود كه دوباره چحهره́ مردهوار دوستش را را در آن سوى بخارى كه از گیلاس مشروب بر مى خاست روبهروى خود مىیديد. بريسندن پس از شنيدن گزارش كارهايى كـه مـارتين انجـام داده بـوده، بـا صداى رسا گفت: (امن هم بيكار نبو دم.)" دستنو شتى را از جيب بغل كتش در آورد و بـه مـار تين داد؛ او نخشــت بــه عنوان آن مطلب نگگريست، آنگاه سرش را بلند كـرد و نگگـاهى كنـجكاو بريسندن اند|خت.
بريسندن خنده كنان گفت: (ابلى، خودش است. چپـه عنـوان خـوبى اسـت،
مگر نه؟ حشرؤ يكروزه --عنوان سادهاى است. علت انتخاب اين عنوان تـويى،
 يكروزهات، آفريده دمـايى آسـت كـهـ راه بـاريكش را در دماسـنج مسى پيمايـــ موضوعش به ذهنم راه يافت و مجبور شدم روى كاغـذش بيـاورم. بگـو بيينم نظرت دربارهاش چچيست؟؟
در آغاز، صورت مار تين سرخ شد امـا بـا مطالعـهٔ مطلـب، كـم كـم رنـگـ باخت. اين، هنرِ كامل بود. شكل بر مضمون پيروز شده بود، اگر بتوان اسـمش

جك جو لندن /
را پيروزى گذاشت؛ زيرا در اينجا آخرين اتم قابل تصور مضمون با سـاختارى


 چيزى خيالانگیز، شگغتى آفرين و غيرزمينى بود. هراس آور و ناممكن بود؛ اما اما وجود داشت و با مر كب سياه بر روى صفحات كاغذ به خـط بــلـ نوشـته شـله
 مى شد، مغاكك فضـا را بـه عنـوان گـواهى بـر دورى خورشـيـدها و طيـفـهـهـاى


 مى شد. اين شعر با آهنگـى برشـكوه اوج مـي



 مى ماساند.
 چون اين در ادبيـات وجـود نـدارد. فـوقالعـاده اسـت - شـغفتانغيـز اسـتا



 است در ميان شيهd فيلان و غرش شيران. با اشتياق نـامريى نيـز سـير نمـىشـود. مى دانم كه خودم را دست انداختـهام، امـا سـخت تحـت تـأثير ايـن شـعر قـرار

 مارتين سخنر انى اغراق آميزش را لحظهاى متوقف كـرد و دوبـاره از سـر گرفت:
(امن ديگَر نويسندگى نتخواهم كرد، كوزه گرى بى مهـارتم. تـو كـار يـكـ صنعتگر و هنرور واقحى را نشانم دادى. نبوغ! اين تيزى است بر تـر از نبـوغ. از نبـوغ فراتـر مسىرود. حقيقتـى اسـت سر گثشـته. حقيقـت دارد، بــاور كـنى هـر سطرش، نمى دانم تو با آن انلـ يشهٔ جزمى ات، اين شعر را در كك مى كنـى يـا نـه؛


 خسته|م، فرسودمام. آرى حتماً انتجامش مىدهم. بیگذار برايت بفروشمش. بريسندن نيشخندى زد و گَفت: ا(اخودت مىدانى كـه در دنيـاى مســيحيت مجلهاى نيست كه جر أت چاپٍ چنین مطلبى را داشته باشد.)
 بخواهلد آن را از دستت بقاپِ. اين مجلات، هر روز، مطالب اين پنانى از مردم نمى گيرند. اين فقط شعر سال نيست. شعر قرن است.")
(ادلم مى خو اهل تر| مسئول بِشنهادش كـنم.")

مارتين با لحنى تشويق آميز گفت: (اماما لاز نيست حالا بدبين شـوى. همــة
سردبيران محجالت، آدمهاى كله پو كى نيستند. اين را مى فهمم. و حاضرم با هم شر ط بينديم. سر هر چچيز ی كه بخخاهیى شرط مى.نندم كه شعر حشره يكـروزه را مـجلة́ اول يا دوم قبول خواهل كرد.)
("فقط يكك تجيز هسـت كـه نمـى گذارد تـو را بـا خـودم ببـرم.") بريسـندن لحظهای درنگگ كرد. "ااين شعر، بزر گك است - بزر گترين كارى اسـت كــه تـا كنون انْجام دادهام. اين را مى فهمـم. اين آخرين آفرينش جـيش از مـر گك مـن است. سخخت به و جودش مىبالمب. مى برسـتمش. از ويسـكى بهتـر اســت، همـان

جك

كار بزر گك و كاملى است كه وقتى جـوانى سـاده و نـورس بـودم بـا توهمـات


 ساختهام، و براى تو خواندهامام."
مارتين اعتراض كنان گفت: ا(اما بـه فكـر بقيــه مـردم جهـان بـاش. وظيفـــ زيبايى، لذت آفرينى است."
 "خودخواه نباش!)"

بر لبهاى ناز كش آورده بود تا ادا كند لبخند مىزده، نيش خندى مو قرانــه زده. "ادرست به اندازه گرازى كه از گرسنگى در حال مر گك است. از خودخـواهى بدورم."
مارتين بيهوده كوشـيـد او را از ايـن تصـميم منصـرف كنــــ مـار تين بـه او گفت كه نفرتش از مجلات، خشكك انديشانه و تعصبآلـود اسـت و رفتـارش




 گوى سبقت را ربود.
 كردن هر تندنويسى بهتر است. و حالا هم مى خـواهم كـه راهنمـايىات كــنـم." يك دستنوشت بزر گك و حجيم را از جيب بارانىاش در آورد. (اين مقالةٔ ننگك Tفتاب است. خواندمش --نه يكك بار، بلكه دو بار و سه بـار - و ايـن بـا بالاترين ستايشى است كه مىتوانم از تو به عمل بياورم. بّس از آنحــه تـو دربـاره شـعر

- $\downarrow$ • مارتين ايدن

حشرء يكروزه گفتى، من بايد لب فرو بندم. اما بگذار اين حرف را بزنت؟ وقتى
 خواهد آورد كه ارزش تبليغىاش براى تو هزار بار بيشتر است."
 مججلات بغرستم."


 مناسبى در بارهاش به ناشر بلهدلـ تو كتابهاى بسـيار خوانــدهالى. عصـاره اين



 آن شب، بريسندن دير وقت به خانه بر گشـت و درسـت در لحظـهاى كــه
 مارتين خم كرد و يکك تكه كاغذ كو جِك و سخت مچجاله شده را كف دسـت او گذاشت.
گَفت: (ابيين، بگگيرش. ديروز رفته بودم مسابقه و برنده شدم.")


 كه يك اسكناس صد دلارى است. در خرج كردنش ترديلى به خود راه نداد. مىدانست كه دوستش خيلى




جr جr / /








 روت، آزرده شد چون كمى به ظـواهر اهميـت مـى واد و و حضـور عاشـشتش در






 روابط صميمانئ اين دو به شايعات بسيارى دامن زده بود؛ و در داخل قنادى نيز
 دوخته بو دند. روت بزر گک منشى آسان گیرانهٔ مار تين را نداشت و و نمى توانست



 عصبانيت - به صورت مو جودى درآمله بود كه مارتين تازه كشفش مى كـر كـرد. ديدن ناراحتى او مارتين را متقاعد كرد كه حتماً با او درشتى كـرده إسـت، امـا كــا

در ذهنش نمىتوانست از چخنـلـ و چحـون قضــيه سـر در آورد. هر گـز بـه ذهـنش خطور نكرده بود كه آشنايانش را مايهٔ سرافكند گی خودش بداند و به نظرش
 است به معناى بى تو جهى به روت باشد. از طرف ديگر، وقتى روت حـرفش را زد، مارتين با نظر او Tاشنا شل و آن را نقطهُ ضعف زنانهاى دانست كـه در هـــه زنها حتى در بهترين شان ديله مى شود.

## r7

در يكى از غروبعهاى ماه زانويه، بريسندن به مارتين گفت: (ابيا - بيا تا كثافـت
و اقعى را نشانتت بلهم.")

شامشان را در سانفر انسيسكو خورده بودنــد و در ايسـتگاه قــايقهــا منتظـر قايق بودند تا به او كلند بر گردند، كه ناگهان بريسنلن ويـرش گرفــت ॥ كثافـت واقعى" را به مارتين نشان دهل. بريسندن بر گشت و در امتداد سـاحل، همـجـون

 بزرگك و حصيرپوش بُر از شرابِ كهنه خريد، در هر دسـتش يكـى را گرفــت، سوار اتوبوس ميشن استريت شد، مارتين نيز چچندين بطرى ويسكى يكك چتولى توى بغلش گرفته بود.
مارتين در حالى كه به معناى كثافت واقحى مىانديشيد، پيش خود گفت:
„كاش روت مىتوانست مرا بييند!"

وقتى از اتوبوس بياده شدنل و به سمت راست پيتچیدند تا بـه قلـبـ محلــهُ كار گرنشين در جنوب ميشن استريت برسـند، بريسـندن گفـتت: ا(ممكـن اسـت كسى در اين جا نباشل. در اين صورت، از ديسلن آنتحـه در تمـامى ايـن مسلت
آرزويش را داشتى محروم خخواهى شد.")


جك لندن /


 نشانت بدهم كه كتابهاى بسيارى خواندهاند، تا تو ديغر تنها نباشى."








 خانوادهاش او راطرد كرد. پدر، رييس راهآهن و ميليونر در ميليـونر اسـت امـا امـا
 ماهانه بيست و پنج دلار بر عهـهـ دارد.
 اصلاً پا نگذاشته بود؛ به همين علت نمى توانست تصور كند كـه دوسـتش او او را به جه جور جايى مى برد.


 (ااميدوارم هاميلتُن آن جا باشد. اسمش استراوم - هاميلتن اسـت - بـبـين، وسـط
 و تن پرورترين آدمى است كه تا به حال ديدهام، البته كارش فروشند - يـا تـلاش مـى كنـد كـه فروشــنـنـه بشـود - آنهــم تـوى فروشـگاه تعـاونى

سوسياليستى، به هفتهاى شش دلار. اما از خانه به دوشى اش دست برد دردار نيست.






 بخو اهند، مى تواند بدهد.
مارتين پرسيد: „اكرايس كيست؟؟













 دارد. بيا تو."

جVQ / جك لندن

در سر سرای بالا، چجراغى روشن نبود اما بريسـنـدن همچحـون شـبـحى آشـنا، راهش را از ميان تاريكى گشود و بيش رفت. ايستاد تا جيزى به مار تين بگويد. (ايكك نفر ديگر هست - اسمش اسـتيونس اسـتـ. او عـارف اسـت. وقتـى دور بگيرد، همه خيز را با هم قاطى مى كند. در حال حاضر توى يكك رستوران

 مى كشد پنجاه سنت خرج كرده است. اگر سر و كلـهاش بيــا بشـود، چنــد تـا سيگار برايش آوردهام. "ايكك نفر ديگر - به اسم بارى -هست، كه از استراليا آمله و كارشـناس آمار است، سـوادش، طـورى اسـت كـه او را دايـرْالمعـارف ورزشـكار لقـب دادهاند. ازش مقدار محصول گْندم پـاراگوا در سـال

 وزن مشتبازى ايالات متحلد آمريكا جـه كسـى بـود، جوابـت را بـا سـرعت و

 سوسياليستهاى دو آتشه و عضو فعال اتحادئ كار گرى است. حتماً اعتصـاب



 ندارد - البته اگر اين همه تنبلى نمى كرد. 1 (د
 باريكى ديده شد. درقى به در زد، پاسخى آمد و در باز شد، و مارتين خـود را را در حال دست دادن با كرايس كه مردى سيه چجر ده و خوش سيما بـا دنـــدانهـاى سفيد و نمايان، سبيل سياه آو يخته و چچشمان سياه درشت و بر آمــه بـود، ديـد.

مارى دخترى جوان و موقر، مشغول شستن ظـروف در پسـتوى كـو چککى بـود
 جلويى، به عنوان اتاق خواب و اتـاق نشـيمن اسـتفاده مـىشــلـ بـالاى سرشـان لباس هاى يكك هفته، شسته و از سقف آويخته شده بود؛ اين لباس ها بـه قـــرى پايين بودند كه در آغاز، مارتين متو جه دو مردى كه در گوشها
 دادند، و مارتين به آن دو بيوست و با دقت به تو صيفى كه از مسابقئ مشت زنى شب بيش به عمل مى آوردند گوش داد؛ بريسـندن نيـز، در نهايــت افتخـار، بــه آماده كردن مشروب مخصوص و پخش كردن گیلاسهاى شراب و ويسـكى
 تمام سا كنان اتاقها را به آنجا درا دعوت كردير
 آنها اين جا هستند. اين دو، نور تن و هاميلتن هسـتنلد، بيـا ببينشـان. مـى گوينـد


گرم شوند.)

در آغاز، گفتگوها نظم و تر تيبى نداشت. با اين حال، مارتين بهتيزهوشى و دانش آنان پیى برد. آنان مردانى صاحب عقيـده بودنــلـ، هـر چنـــد عقايدشـان
 سطحى نبودند. دربارهٔ هر موضوعىى كه بحث مى شدر، مارتين بىدرنگک مىديد

 داشتند. كسى نمى كوشيد به داشتن دانشى در فـلان موضـوع تظـاهر كنــد؛ هـر




جrV/ / جك لندن
 صحبت از كتاب جديل خانم هـامفرى وارد آغـاز شـلـ، بـه آخـرين نمايشـنامهٔ جورج برنارد شاو رسيل، و سپس از آينلهُ درام نويسى به كتاب خاطر ات نـات گودوين كشيل. مقالات سردبيرهاى روزنامـههـاى صسبح را يـا مـى سـتودنلـ يـا مسخره مى كردند، از بحث در باره́ شرايط كار در زلنل جليد به هنرى جيمز و برنارد متيوز مى پرداختند؛ از طرحهاى آلمان در خاور دور آغاز مى كردنلد و به جنبةٔ اقتصادى خطر نزاد زرد مىرسيدند؛ كمـى در بررسى انتخابـات آلمـان و سختر انى ببل درنگگ مى كردنلد، آنگاه درباره́ سياست داخللى، آخرين برنامههـا و رسوايیى هاى درونى تشكيلات حـزبـ اتحاديـهُ كـارگرى و سـرنخههـايى كـه
 مـار تين از اطلاعـات خصو صـى و سـرى آنهـا در شـگغت شـــنه بــود. آنهـا
 طنابىها و داستانهاى پنهانى كه عروسكکهاى خيمــه شـب بـازى را بـه رقـص وامى داشتنل. مارتين با شگغتى تمام ديل كه دختر كك يعنى مـارى نيـز بـه بحــث پيوست و پنان دانشى از خود نشان داد كه او نظيرش را در هيتج يكـ از زنـانى كه مى شناخت، ند يلده بود. آن دو، با هـم دربـارهُ سـوينبرن و روسـتـى صـحبت كردند و پس از آن، مارى او را به كوره رامهاى ادبيات فرانسه كشـانلن، كـه از

 مطرح كرده بود پيش كشيل.
 خفه كننده شده بود كه بريسندن اعام آتش بس كرد. گفت: ااكرايس، گوشـت تـازهاى بـاب سـاطورت پيــا كـردم - جـوانى تر گل ور گل با آتش عشـق بـه هربـرت اسپنسـر، اگـر از دسـتت بـر مـى آ يــل... تبل يلش كن به يكى از پيروان ارنست هكل."














 تچهر هما هشيار و جدى بی بودند.








 استدلال تخنين بود كه از واققيات آغاز كنند و واقعيات را مشخص كنتد.

جra / جك لندن

 رفتند. كمى بعلد، نور تن قاعدهٔ هاميلتن براى صرفهجويىى را به آنها تذ كر داد و آنها نيز بلافاصله پذيرفتند كه آن را در تمام مرا مراحل استدلال


 مخاطب قرار مىداد.
در حالى كه مستقيماً به مارتين مىنغگريست، گفت: (امىدانيد، تـا بــه حـال

 نخواهند رفت. بريروز مقالهاى از ساليبى مى خواند


 پِاسخى ندارند و مو جب اعتقاد محكمى نمى شوند."


 مى گشتند. در آخرين دقايق غروب، نورتن كه از اتهام پيوستئ متافيز يسين بودن ون
 و در حالى كه چششمان خاكسترىاش برق مىزدند و چهرئ دخترانهاش زمخت


 ضد علم، با آن علم اثباتى كه هميشه با خودتان همر اه داريد و به جاهـا جايى گـام

مى نهيد كه حقش را نداريد، زير پايتان خالى است. مدت هـا




 مدعى عدم و جود عقايد فطرى شدهايد. "الما اين به چهه معنى است؟ این









 فلسفى نيستيد.
(الما دربارهٔ ماده، بر طبق علوم اثباتى خودتان، جهه مىدانيد؟ ماده را فقط از روى ظواهر و پديـدههـايش مـى شـناسـيد. فقـط بـا تغييـرات و عنا



 پيديارى نمى تواند از خود پديلهمها فراتر رود.

جك لندن / ایN








اما جون ساعت سوار شدن به آخرين قايقى كه به او كلند مى رفت رسـيده

 حرفش مثل دو سگك شكارى بر او بتازند. وقتى در قايق مسافربرى نشستند، مارتين گفت: اروززنهاى به دنيـاى پر يــان


 شدهام. اما دلم مى خواست پِاسخخى بــه كـرايس و هـاميلتن بـدهم. و و بـه گـمـانم
 لطمهاى وارد شود. هيجانم در اين لحظه مانند هيجان بـجان بار به تماشاى سير كك رفته باشد. حالا مى فهمم كه بايد كمى بيشتر مطالعه كنم.


 در ميان دستمال گردنش گذاشته و بر سينه فرو رفتهاش تكيه داده بـود، بــنش را در بارانى بلندش پيچجانده بود و از تكانهاى موتور قايق مى لرزيد.

## rr

مارتين نخستين كارى كه صبح روز بعد كرد، أيـن بـود كـه از ابـــرز و فرمـان
 آكرويوليس فرستاد. گمان مى كرد مىتواند آن رادر يكـى از مجـلات انتشـار دهد، و احساس مى كرد كه اگر از طريق مجــلات شـناخته شـود مـى توانــد بـه دنياى ناشران كتابهاى گوناگون راه يابد. مقاللٔ حشـره يكـروزه را نيـز داخـل پاكت گذاشت و به نشانى مجلئ ديگرى فرستاد. بر خلاف تعصب بريسندن بـه مجلات، كه به شكل حالت روانى بر جستهاى در شخصيت او جلـوه مسى كـرد،


 و با در دست داشتن اين سلاح، دوباره با بريسندن گَفتگو كند تـا مـوافقتش را به دست آورد.
مارتين، آن روز صبح، نوشتن داستانى را آغاز كرد كـه طـر حش را هفتـه
 روى كاغذش بياورد. ظاهراً، مى خواست اين داستان را به صورت يك دار داستان
 شخصيتهايى واقعى، كالامى واقعى و در شرايطى واقعى توصيف كند. امــا در
 هر گز نمىتوانست تشخيص دهد، و از طرف ديگر باعث افـت علاقـه و لــذت بردنش از داستان نمى شد. همين بود كه مارتين را بـه نوشـتن وامـىـدواشـت، نــه


 خاص مى گشت تا به وسيلهُ T آها و در Tن، چیيز عام زا به زبـان آورد. عنـوانش


 بنويسد. آن روز صبح به عنوان نخستين روز، با لذتى آگاهانه از تسلطلى كه بـر

 طولانى، ثمـرهاش را داده بـود. مـارتين حـالا مـى توانســت وقـتش را بـا دسـتى




 همهٔ زمانها معتبر خواهند بود --در اين حتم داشت -ـو در حالىى كه سـرش را
 پر تو الهام از انل يشههاى هربرتت اسپنسر، براى همهٔ درياها و همةٔ زنلدگى هعتبر
 نظرئُ تكامل، كه اسپشسر در دستش نهاده بود.



 در برابرش مىدرخشيل. از زير و رو كردن موضهوع تا دوايقى كه براى نوشتـن


 برسل، مىتوانست به نوشـتنش ادامـه دهـلـ داسـتان نانوشـته را بـا دالمـتان انهاى نويسند گان موضوعات دريايى مقايسه كرد و ديد كه فاهصله ميان اين د.اسـتان و

بقيه داستانهاى مشابه از زمين تا Tسمان است. زير لب زمز مسه مـى كـرد: ا(فتـط يكك نغر است كه احتمال دارد رويش دست بگذارد و آن كنـراد اسـتـ. امـا او
 است، مارتين، پسر جان!!
تمام روز، سخت كار كرد، و در آخـرين لحظـات يـادش آمسلّكــه بايــ امشب بـرأى خـوردن شـام بـه خانـهٔ آقـاى مـورس بـرود. در اثتر كمـككهــاى بريسندن، مارتين توانسته بود كت و شلوار سياهش را
 شل تا سرى به كتابخانه بزنل و كتـابههـاى سـاليبى را پيـدا كنــلـ كتـاب زنلاگیى رااز كتابخانه گرفت و در اتوبوس، مقالهاى را كه نورتن گگفته بـود بـه
 افزونتر مى شد. صورتش از گرمسى سـرخ شـلـه بـود، و بـى آنكــه خـود بدانــد دستش را مححكم مشت مى كرد، باز مى كرد، و دوباره مشـت مـى كـرده گفتـى مى خواهل جیز نفرتبارى به دست بگيرد و زندگى را |ز درونش بيرون بكشد.

 و فهمیی كه در پهه حالى است، پس با چههر پloى خندان و شاد و سر گرم، داخـل
 نشست: از ار تغاعى كه بر بال هاى الهام نشسته و بدان دست يافته بود، فرو افتاد.

 مى خواست با روت ازدواج كنل نه با خانو ادهاش.
آن روز به نظرش چنين مىرسيد كه روت را هر گز با اين زيبـيى، شـكوه

 چشمانى كه مارتين معنى زند گى جاويد را نتخست از همانها خو اننه بود. ايـن

جك لندن / هی

اواخر، زندگى جاويد رااز ياد برده بـود و جريـان مطالعـات علمـى اش بـا ايـن







 خستگی حاصـل از يـكك روز كـار سـخت بـه سـراغش آمـلـ. مـى دانسـت كـهـ جپشمانش خستهاند و خودش بر ایى از كوره دررفـتن آمـاد گیى دارد. بـه يـادش



 كه از تكك تك منافذ بدنش، عرق مىريخت، زيرا نيروى ادراكـش او رو را رنــج
 بيشخدمت لولووَش شكنجه|ش مىداد، مى كوشيد تظـاهر كنــد كـهـ در محـيط

 بر ای اطمينان بيشتر، نگاهى به روت انداختى، درست مانند نگگاه مسـافرى

 و روت. بقيه، تماماً در مقابـل كتـابِهـا از ميـدان گريختـه بودنــد. امـا روت و و




روت سر گرم بررسى مردان عادى بوده است، طبيعت، طرح مـارتين را طـورى مىريخته است كه برأى عاشق شدن آماده شو د. روت ده هزار قرن - نـه، صـــ هزار، و يكك ميليون قرن - صرف اين مسأله كرده بود، و مار تين بهترين جوانى

 افزوده بود و او را به ميان حشرات يكروز جنت يابى كند. دستش به دنبال دست روت كه در كنار و زير ميز بود حر كت

 نيز در اثر لرزشى كه وجو شش را گرفته بود حالتى مشابه داشتند؛ و نيز، مـارتين نمىدانست آن درخشندگی و ذوب شوندگیى چشممان روت تـا چــه انــدازه در اثر نگگریستن به چشمان او پِيد آملده است. در آن سـوى ميـز جههار گوش، رو بـه مـارتين و در سـمت راســت آقـاى مورس، قاضى بلونت از قضات داد گاه عالى مححل نشسته بـود. مـارتين چخنـدين

 سياسى اتحادئُ كار گرى، اوضاع مـحلى وسوسياليسـم بودنــد، و آقـاى مـورس

 خودش خنديد.
قاضى با لحنى آرام گُفت: ااز شرش خلاص خـواهو شاهى شـد، جـوان عزيـز، زمان بهترين داروى اينگونه بيمارىهاى جوانى اسـتـ.) صـور تش را بـه طـرف
 باشد. بيمار را سر سخت تر مى كند.
 نخواهد بود اگگر گاهگاهى بيمار را از وضعش مطنع كنتد.)
rNV/ جك

مارتين، شادمانه، اما زور كى خنديـد. آن روز، از روزهـاى طـولانى بـود،
 گويى گير كرده بود.
گغت: (اترديدى ندارم كه شما هردو پز شكان حـاذقى هسـتيد امـا در نظـر


 سو سياليستى كه به صورت نيم پز در عروق شما آشوب به پـا مـى كنـد، از سـر من گذشته است.")
 مخالف و بر گر داندن موضعه ها هستى.|")


 كلام من است و كسى معنى اش را نمى اند -- به شيوهاى هنديكال به خود تــان مى قبو لانيد كه به نظام رقابت آزاد و بقاى قويتر معتقديل، و در همـان حـالى، بـا تمام قدرتتان، همهُ اقدامات گوناگونى قدرت به عمل مى آيد، تأييد مى كنيد."
"گوش كن جوان عزيز -")

مارتين هشـلـار داد: ایيادتـان نـروده، مـن سـخترانى هـاى انتخابـاتى شـما را شــيدهام. پرونـدهاش وجـود دارد، موضـع شـما دربـاره تنظـيم بازر گــانى ميـان ايالتها، دربارءٔ سازماندهى تراست راهآهن و شر كت استاندارد اويـل، دربـاره
 سلسله اقدامات سوسياليستى نيستند روشن است.") ("يعنى دارى به من مى گويى كه به تنظيم و سـازماندهى ايـن گونـه اعـه اعمـال قدرت خودسرانه و گوناگون معتقد نيستى -؟؟ (I)






 فرهنگ؛ هاى لغت نخو اهند داشت.









 دو ختهام تا شايد بتو انند دولت را از از اين بيهو دگى و و يو سيدگى نجات ديات دهند.









جیQ / جك لندن

زبان يونانى قابل فههم نيست، و ديگر سر تان را درد نمى آورم. أما يـك نكتـه را
 مارتين ايدن يكى از آنهاست." به آنها فهماند كه بحث از نظر او تمام شده است، و رويش را بـه طـرف روت بر گرداند.

بـا صــدای خفيفـى گفـت: ا(امـروز خيلـى عصـبانى|م. فقـط و فقـط دلـم
مى خو اهد عشق بورزم و بحث نكنم."
او حرف آقاى مورس را ناشنيده گرفت كه مى گفت:
"امن متقاعد نشدهام. همةٔ سو سياليستها مثل يسوعيان، عـوام فريبنـلـ ا ايسن
جورى بايل خطابشان كرد.")
قاضى بلونـت كفـت: ا(امـا بـه همـين زودى تـو را بـه يـك جـك جمهوريخـواه
درست و حسابى تبديل خواهيم كرد. "
 راه خواهلد رسيدآ، و سپس رويش را به طر فـ روت روت بر گرداند. اما آقاى مورس راضى نبود. او تنبلى و بـى علاقگگى داماد آيندهاش به كـار
 خويش سر در نمى آورد. به همين علت، آقاى مورس، صـحبت را بـه هربرت
 مارتين كه گوش هايش از همان نخستين لحظهاى كه نام اين فيلسـوف را شـينيد تيز شده بودند به سخنان قاضى كه اسپنسر را شديداً و خودسر انه بـه بـاد انتقـاد گرفته بود گوش میداد. گاه گاهى، آقاى مورس به مارتين مىنگريست، گیتى
 مار تين ضمن نفس كشيدن گفت: (امثل دو تا زاغچٌه حرف مىزنند!!) و بـه سخنانش با روت و آرتور ادامه داد.

اما اثر يكك روز كار سنگگين و مشاهدهُ "اكثافت واقعى" ديشب، كم كـمـ در او پلديلار مىشد، و تازه، آنچچه در اتوبوس خوانله بود وبه خشمش آوردهه بود، همحچنان ذهنش را عذابِ مىداد. روت كه از ديلن تلاش مارتين براى مسلط شــدن بـر خـودش بـه هـراس افتاده بود، ناگهان بر سيل: (پحى شده؟") در آن لحظـه قاضهى بلونـت داشـت مـى گفــت: ااخــدايى جـز آن نيـروى ناشناختنى وجود ندارد و هربرت اسپنسر هم پییمبر اوست.") مارتين به طرفش بر گشت.
به آرامى گفت: "اقضاوت بيش پا افتادهاى است. اين جمله را نخستين بـار در پار كك تالار شهر از زبان كار گرى شنيلم، كه گَمان مى كنم اسپنسر را بهتر از همه مى شناخت. از T آن زمان به بعل نيز بارها اين جمله را شنيلهام و هـر بـارّ تظاهر Tاميز بودنش بيش از بارهاى قبل حالم را بر هـم زده است، بايل از خودتان شرم كنيل. شنيلن نام آن مرد بزر گك و شـريف از زبـان شـما مثـل اينسـت كـــ كسى قطره شبنم را روى چالْ مستراح ببيند. حالم را بر هم مىزنيد." گويى آسمان غرهاى بر پا شده بود. قاضى بلونـت بـا چجهـره آدمـى ســــه كرده به مارتين مىنگگريست، و سكوت بر جمع حاكم شده بود. آقاى مـورس، پنهانی، كيف مى كرد. دخترش را ديل كه شديداً يكه خـورده بـود. اين همـان كارى بود كه آقاى مورس مى خواست بكند - پرده برداشتن از گردن كلفتـى و اوباشى گرى جوانى كه خودش هيج از حضورش خو شنود نبود. روت، دستش را در زير ميز، ملتمسانه روى دسـت مـارتين گذاشــتـ، امـا الحساس كرد كه خون مارتين به جوش آمله است. او از تظاهر روشـنفكرانه و عوام فريبانه كسانى كه در مقامات بالا جاى گگرفته بودنل بـه خشــم آمـلـه بـو د. قاضى داد گاه عالى بـخش! تا هـين چجند سال بيش بود كه مارتين از پس باتلاق
 برايشان قايل مى شد.

جهك لندن / lal
قاضى بلونت خودش را جمع وجـور كـرد و كوشـيد بـه سـخنانش ادامـهـ دهد، اين بار مارتين را با جنان قيافه و لحن محترمانهاى مخاطب قرار در داد كه او
 هم بر خشم مارتين افزود. آيا صداقت از جهان رخت بربسته بود؟
 كنيد. دانش شما دربارهٔ او از دانش هموطنانش دربارئ او بيشتر نيست. اما قبـول مى كنم كه تقصير با شما نيست. اين فقط جلوهاى از جهـل حقـارت آور زمانـه




 مقايسه كنيد، شرمنده خواهيد شد. اين كتاب، چنان گزار ارشى از ننگگ است كه شرمند گی شمارا به شر مند گی وا مىدارد. "ايكك فيلسوف دانشـگاهى كـه بـه آلـودن هـوايى كـه استنشـاق مـى كـرد نمىارزيد، او را فيلسوف نيمجچه با سوادها ناميده اسـتـ. گِمـان نمـى كـنم شــما




 آموزش و پرورش را دستخوش تحولى انقلابـى كـرد، بـه طـورى كـه امـروزهه


 به خاطرهاش مـىزنـنـد. آن مختصـر دانـش بارازشـى كـه در ذهـن اينـان جـاى

گرفته، خود حاصل تأثير اسپنسر است. ترديدى ندارم كه اگر اسِينسر به جهـان نمى آمد و حرفش را نمىزده، بيشتر آن دانش طوطىوار درستى كـه در ذهـن شان گنجاندهاند وجود نمىیداشت. (ابا اين حـال، آدمـى جـون فيـربنكس از دانشـغاه آكسـُرد - مـردى كـهـ مقامى بالاتر از شما دارد، جناب قاضى بلونت - معتقد اسـت كـه نسـل آينــهـ،


 دانست. و برخیى ديخر از اينان گֿتهاند كه اسِينسر مزدورى سخت كوش بـوده است نه يك انديشمند مبتكر. حرف مفت مىزنند و واقواق مى كنـــن! حـرف مفت مىزنند و واق واق مى كنند!!،




 روت تنها شدند، تماشايى بود.
روت گريه كنان گفت: "اتو غير قابل تحملى.")
 "جانورها، جانورها!")
وقتى روت مى خواست ثابت كند كـه او بــه قاضـى بلونـت تـوهين كـرده
است، مارتين در پاسـخ گَتِ: (با گفتن حقيقت درباره او؟؟"
روت مصرانه افزود: ا(هيج اهمميتى به حقيقت يا ناحقيقت بودنش نمى نـيمه. ادب انسان را حدودى است، و تو هيجِ مجوزى ندارى به كسى توهين كنى."
 كه به حقيقت توهين كند؟ مطمئناً توهين كردن بـه حقيقـتـ، خلاففى اسـت بـه

جك لندن / /rar

مراتب بزر گتر از توهين كردن به شخصيت كو تولهاى مانـــد قاضى بلونـتـت او
 جانو رها، جانور رها!














 وقتش مىارزد!!

## rı

"بيا! بريم تالار اتحادئ كار گرى."




مارتين پرسيد: (امر با سوسياليسم چه كارى است؟)








مى آيد مى تواند تو را نجات دهد."
 يكى سوسياليست هستى. تو كه از تودهٔ مردم متنفرى. حتم داشـي

 كردنش بود نشانه رفت و گفت: البه نظر نمى بـرسد كه سوسياليسم توانسته باشـــد نجاتت بدهد. 1
پاسخ آمد: السخت مريضم. وضع تو با من فرق دارد. سلامت و عمـر دراز


 است؛ زيرا نظام پو سيده و غير منطقى كنونى نمى تواند بيش از ايـن دوام آور آور؛



 مزه نيست. اما از مدتها را بيش جو شيده و پپخته است، و تو مجبورى ببلعىى. امـا

جك كندن / /




 كن! باز هم سرش كلاه مى گذارم.")



 پر جمعيت است. مارتين شـديداً تحـت تـأثير مبـارزه́ ديرينـهُ برد گـان نـاتوان و و



 زند گانى به هال كت مىرسند. اينان حكم لباس ناجور را را داشتند. طبيعت، آنـان





 شان مىتوانند درهم بلولند و سوسياليستها نيز مى لوليدند، سخخنران روى سكو

 حداققل برسانند و كائنات را بفريبند، در هم مىلوليدند.

بدينسان او به سخنانش ادامه داد و مار تين نيز انديشيدنش را را دنبال كـردر،













 تشريح كرد.








 از نعمات مادى برخور دار شود، همگان بتواند ازدواج

جav/ جك لندن

شوند -اعم از قوى و ضعيف. نتيجه چجه خواهد شد؟ ديگر بر قـلـرت و ارزش

 شما برد گان --از برد گان براى برد گان - ضرور تاً بايل ضعيف و متلاشى شـود
 يادتان باشل كه دارم علم زيستش نـناسى را تشريح مـى كــنم نـه اخلاقيـات احساسى را. دولت برد گان، به هيجِ شكلى نمى تواند - "، يكى از مـردان حاضـر حـرفش را بر يــل و پر سـيـ: ا(دربــاره́ ايـالات متحـل آمريكا چֶه مى گويى؟؟"
 مستعمره، حاكمان خود را بر انداختند و يكك حكومت جمهور بـ به اين نـام بـر پا داشتند. بردهها اربابان خود شدند. ديگ, اثرى از اربابان شمشير بـه دسـت در ميان نماند. اما كسى نمى تواند بدون ارباب به زندگىاش ادامـ امه دهـلـ، بـه همـين
 مردصولت و شريف بلكه از جمع دلالان و رباخواران زير كك و عنكبوت گونه.
 سان مردان شريف و با تكيـه بـر زور بـازوى خـود بلكـه پنهـانى و بـا تكيـه بـر شبكههاى عنكبو تى و تملق و زدوبند و دروغ. آنها قضات مورد نيازشان را از ميان برد گان بر گزيدهاند و خريدهانلـ، قوانين شمار را به انحر اف كشاندهانـد، و
 ميليون از فرزندان شما امروز در ايـن اوليگارشـى خريــد و فـروش، در ايـالات
 مناسب دارند نه غذاى كافى مى خورند.

 جامعهٔ برد گیى آغاز نشده، تباهى درونىاش آغاز می شود. بـراى شـىما صسحبت

 است؟ پِ بيانش كنيد.

























جكك لندن / 99

مانند باستانشناس يا ديرينشناسى كه با به دسـت آوردن يـكك تكـه اسـتخوان فسيل شده مى تواند تمام استخوانبندى مو جودى را تماماً بازسازى كند، او نيـز با شنيدن كلمهاى مانند انقلاب توانست يكك سخنر انى كامل را از نـو بفهـهـــــو و بازسازى كند. آن شب اين كـار را كـرد، و چحـه خـوب كـرد؛ و چحـون مـارتين
 مارتين زد و از او سردستهاى براى شورشيان اين نمـايش سـاخت و فرد گرايـى ارتجاعى او را به حساب قانونىترين و انقلابى ترين سخنرانى يكـ سوس او انياليست گذاشت. گزارشگر جوان يكك نقـاش و طـراح بـود و بـا قلـم مـوى بـزر گشَ، تصوير كارگران حاضر در تالار اتحاديه را ترسيم كرد -- مردانـى بـا چشــمانى




بيمانى صورت مى گرفت.
rq
مارتين در اتاق كو چكش، ضــمن نوشـيدن قهـوه، روزنامـهٔ مــبح روز پـيش را مطالعه كرد. نخستين بار بود كه نـام خـودش را بـا حـرووف درشـت در عنـوان روزنامه، آنهم در صفححٔ اول مىديــد؛ وقتـى متو جـه شــد كـه از او بـه عنـوان
 سخنرانى را به شكلى كه گزارشگر جوان برايش بازسازى كرده بود از سـر تـا ته خواند. نخست از آن همه دستكارى به خشم آ مـل امـا در پبايـان، روزنامـه را خنده ككان به كنارى انداخت. آن روز غروب، مارتين روى تختخوابش نشسـته بـود كـه بريسـنـدن از راه
 مست بوده است يا مرتكب جنايتى شده است.")

بريسندن پرسيد: (ااما چه غْم دارى؟ مطمئناً تو در آرزوى جلـب تأييـد آن خو ككهاى بورزوا كه روزنامه را مى خوانند نيستى؟ مار تين لحظهاى اند يشيل، سپس گرْ گفت :

 سازد. پلر روت هميشه ملعى بود كه من سوسياليستمه، و اين نوشـتهٔ بـى ارزش

 برايــت بـخـوانم. نــامش راديرآهـلـه كذاشــته|م و نوشـتنش را تقريبـاً تـا نيمسه رسانdه|م."
مارتين داستانش را با صداى بلند مى خواند كه ماريا ناگڭهان در را باز كرد و جوانى را كه لباس آراسته به تن داشت، بـه داخـل اتـاق هـدايت كـرد؛ ايـن
 بيغتل، پحراغ نفتى و آشپزخانهُ گوشهُ اتاق را ديل. بريسندن گفت: (ابنشينيد.)
مارتين روى تختخخوابش جايی براى او باز كرد و منتظر شل تا بِگو يـل جــه كار دارد.
جوان لب گشود: ا(ديشب سخنرانى شـما را شسنيدم، آقـاى ايــلـن، و اينجـا Tملدام تا مصاحبهاى با شما بكنم."
بريسندن، ناگهان خندهأى از ته دل كرد.
 بر يسندن به او اند|خخت و پر سيد: (اسوسياليست برادرى؟؟"

 بر يسنلدن پر سيل: (اپرا تو پوزهاش نمسىزنـى؟ حاضسرم هـزار دلار بــهـم و ريههايم را فقط براى پنج دقيقه به من پس بـدهند."
F.1/ / F

گزارشگر جوان، با شنيلدن صسحبتى كـه از بـالاى سـرش، دور و بـرش، و
 در خشانى كه از ميتينگك سو سياليستها كرده بود، تشـويق شـلده بـود و وظيفـه داشت كه با مارتين ايـلن - رهبـر تهلـيـل سازمان يافنـئ جامعـه - معـاحبهاى

شخصى .به عمل آورد.
 خبرنگًار عكاس با خودم آورددام كه بيـرون أيسـتاده اسـتا و مـى گويــن بهتـر است همين الان، پيش از آنكه آفتاب پائين تر برود، عكسى از شما بِگيرد، بعــ از آن، مىتوانيم ترتيب مصاحبه را بلـهيم.") بريسنل با جهرهای انلـيشمندانه گغفت: ا(عكاس! بزن تو پوزهاش، مارتين، بز نش!!
مارتين پاستخ داد: اابه گمانم دارم پير میشوم. مییانم كه بايلا اين كـار را بكنمه اما دلش را نلدارم. مثل اينككه اهميتى هم ندارد.)"

بريسندن اصرار كرد: (ابه خاطر مادرش.") مارتين در پاستخ گغت: (اقابل بررسى است؛ اما به نظر نمىرســل كـه بـراى بليل آوردن نيروى كافى در من به صرف وقتش بيارزد. میدانـى، كتـكـ زدن هر كسى، زور و نيرو می خو اهل. تازه، جه اهميتى دارد؟؟"
 شادان گُفت: (ادرست است - راهش همين است.) مارتين، كه فقط بريسندن را خطاب قرار داده بود، ادامه داد، (ااما حقيقـت نداشت، حتى يکك كلمه از آنچچه نوشته بود حقيقت نلاشت.") گزارشگر جوان به ميان حرفش دويل: ا(مىدانيل، اين يكك توصـيف كلـى بود؛ و تازه، تبليغ خوبى است. اين است كه اهميت دارد. لطغى بود كه در حت شما شل.." بريسنلدن با لحنـى جــلى تكـرار كـرد: ا"تبليـغ خـوبی . بـود. مـارتين، پسـره́ سالخورده!)

مارتين افزود: "و لطفى بود كه در حق من شد - فكرش را بكن!")
 آقاى ايدن، شما در كجا متولد شديد؟"
بريسندن گفت: (يادداشت بر نمىدارد. همه چچز را به خاطر مى سپارد.)


ندهد. (اگزارشگر خوب و شايسته نيازى بهيادداشت بردارى ندارد.")


 پرسيد: (اجٌور مىشود اگر در كونش بزنيم و بيرونش كنيم؟")
 مارتين بلافاصله روى لبه تختخوابش نشسـت و گزارشـغر جـر جـوان را دمـر روى زانوهايش انداخت.
 مى كنم. حيفه! صورت خيلى زيبايى دارى. " " آي


 مى كرد، يكك بار نيـز بـه هيجـان آمـد و بطـرى ويسـكى را چسـبـيد و ملتمسـانه
 مارتين وقتى بـالاخره از زدن گزارشـغر جـوان دسـت برداشـتـ، گفـتـت



 خواهم آورد. حالا مىبينى.")

جك

مارتين گفت: اططفلكى. نمى فهمد كه قدم در سراشــيبى نهـاده اسـت. ايـن گونه دروغگويى درباره همنوعان خـود، كـار شـرافتمندانهأى نيسـت، درسـت نيست، مردانه نيست، و اين را نمى فهملد.")
پس از لحظهاى سكوت، بريسندن گفت: (آTمده كه همين ها را از ما بشنود."
 لطمه زده است. حتم دارم كه بقال مححل از امروز به بعــل بـه مسن نسـيه نتخواهـــ داد. بدتر از همه اين است كه اين جوانكك بيحچاره به راهش ادامه خو اهلد داد تا به يكك روزنامهنگار درجه اول و رذل درجه اول تبديل شود.) بريسندن گفت: ا(اما هنوز فرصت باقى است. چهه كسى مى ایداند، شـايد تـو بتو انى وسيلهُ مناسب و متواضعى براى نجاتش باشى. راستى پرا نگذاشتى فقط يكك مشت توى صورتش بكويـم؟ دلم مى خواست من هم دستى توى ايـن كـار

داشته باشم.") جوان خطاكار، هق هق ككان گفت: المىدهم دستگير تان كنند، هر دوتـان را، جانور هاى وحشى."
مارتين با حالت دلتنگك كنتدهاى سـرش را تكـان داد: ا(انـه، دهـانش خيلـى قشنگك و خيلى ضعيف است. متأسفم كه بى خودى دسـتم را بـى حـس كـردم. ايـن گزارشـگر جـوان نمـى توانـد خـودش را الصـلاح كنـلـ سـرانجام او يـكـ روزنامهنگار بزرگك و موفق خواهد شد. ورجدان ندارد. همـين بـه تنهـايى او را بزر گك خواهد كرد.")
گزارشگر جوان با شنيدن اين سخنان از در بيرون رفـت، البتـه تـا آخـرين لحظه از ترس اينكه مبادا بر يسندن بطرى ويسكى را از پشت به سـرش بـكو ريـلـ، بر خود مىلرزيل.


 آنارشيست نيستيم بلكه سو سياليستيم.") وقتـى خبرنگگـار بـه او گغتــه بـود كــه بـه



 خون گرفتهاش بودند.






 حصين، آزاد شده است.

 هيگينبوثام گرفته بـود و آقاى هيخينيو










ج.D/ /

اين بار مارتين بهراستى خشمگين شـلـ. بريسـندن ايـن حادتـه را لطيفـهاى خندهدار تصور مى كرد، اما نمى توانست مـارتين را دلـدارى دهـلـ. جـون او در
 است. اما مطمئن بود كه پدر روت از آنچֶه رخ داده بود غرق در لذت خو خواهـهـ شد و از همين بـرایى بـه هـم زدن نـامزدى روت و مـارتين بيشـترين اسـتفاده را
 احساس قبلى فاجعه، نامه را باز كرد و جلوى همان درى كـهـ بـه روى پسـتچجى باز كرده بود ايستاد و خوانذ. همـچنان كه نامه را مى خواند، دستش بى اختيار به دنبال توتون و كاغذ سـيگار قهـوایى رنـگك روزهـاى سـيگارى بـودنش، وارد جيبش شد. نمىدانست كه جيبش خالى است يا آنكه دسـتش بــه مصـالح لازم براى سيگًار بيدجیى خورده است.
نامه، آميخته با احساسات نبود. اثرى از خششم در آن ديله نمى شد. امـا در سراسر نامه، از نخستين تا آخرين جمله، آهنگک آزردگیى و نوميدى بـه گـوش
 مارتين خيره سرىهاى دوران جـوانى را كنـار گذاشـته و عشـق روت بـه قــدر
 هدايت كنل. و حالا پدر و مادرش پايشان را توى يكك كفش كر کرده و خواستار بر هم خوردن نامزدىشان شدهاند. روت هم پارهایى نــارد جـز اينكــه بـــنـيرد حق با پدر و مادرش است. رابطهُ آن دو نوميد كننده بوده است. اما روت، يكـ تأسف را در سراسر نامهاش با صداى رسا بيان كرده بـود، و آن، بـراى مـارتين بسيار ناگوار بود. روت نوشته بود: ا(اگر مى توانستى يكـ كار ثابتى پيدا كنـى و

 و فقط مى توانى بر طبق طبيعت خو دت و تربيت خر دسـالىات ععــل كنـى. بــه
 كار ما فقط يكَ اشتباه بوده است. همتحنان كه پلر و مادرم ادعا مى كردند، مـا مـا

براى همديگر ساخته نشدهايم و هر دومان بايد شاد باشيم كه خيلى زود متوجه اين موضوع شديم.|"... و در اواخر نامهاش گفت

 شدهام. براى جبرانش بايد سالها جا جان بكنم."


 كرده بودند. در اواخر نامه، دوباره همان عاشق ديوانه خـدا شده بود و و ملتمسانه بـهـ دنبال عشق مى گشت. نوشت: (الطفاً پاسخ بده، و در پاسخت حتماً يكَ نكته را برايم







 زبان نياورد تا بار او را سنگين تر نـكند
 گستردهتر از آن بود كه مارتين تصور مى كرد. بقال پرتغالى ديگر حاضــي



 گفتگو هاى همسايهها نيز همين احساس ها بازتـاب يافتـه بـود و همــه شـديداً از
F.V/ جكك لندن
 سو سياليست داشته باشند. ماريا مردد و هراسان شده بود، اما همتحنان به مـار تين
 مارتين آمله بود به در آمدند و هر وقت مارتين را مىديدنــد از دور بـا كلمـات
 از او دفاع مى كردند و بارها در دفاع از حيثيت او با بِجههاى ديخر دست به يقه شلده بودنله، و هر روز زير چششمهاشان سياه و دمـاغشـان خـونين مـىشــلـ و بـر آشفتگى ها و مشكالات ماريا مى افزود.

 مارتين آبروى خانوادهشان را برده است از دستش عصبانى بود و گفتـه بـود او را به خانهاش راه ندهند.
 و يه جايى كارى بيدا كن. وقتـى آبهـا از آسـياب افتـاد، مـى تـوانى بر گـردى."
 بدهد؟ از شكاف فكرى عميقى كه ميان خودش و افراد خانوادهاش ايجاد شله بود به هراس افتاد. هر گز نمى توانست اين شكاف را پر كند و موضعش را، كه
 زبان ديگرى، كلمـاتى كـه بتوانـد نگــرش و رفتـار او را بـرایى آنـان قابـل فهــم گرداند و جود نداشت. در مورد مارتين، عالى ترين تصور آنان از رفتار درست، پيدا كردن يكك شغل بود. اين نخستين و T آخرين كلمةٔ آنـان بـود. همـين، كـل
 در حالى كه خواهرش حـرفن مـىزد او يـيش خـود مـى گفــتـ، ایى بـردههـاى
 برد گان، سرشان گرم امور برد گیى خويش است. شغل در نظر آنان حكــم بتـى طلايى را داشت، كه در برابرش زانو مىزدند و به پر ستش میى پرداختند.

وقتى گرترود خواست پولى به او بلدهـلـ، مـارتين دوبـاره سـرش را تكـان
 رهنى بزند.

 اجناس بشى. هر وقت احتياجى به مـن پيــدا كـردى، كسـى فورى مى آم. يادت نره. ")
 به محض مشاهلئ بدن سنگين و قامت زشت خو اهرش احساس كري كرد كه تيـرى از انـدوه در درونـش شـليكك مـى شــود. همجِنـان كــه بـهـ رفـتن خــواهرش



 آن برده، خواهرش گرترود بو بود. از در كك اين تناقض، نيشخندى پپون انسانهاى
 فكرىاش اجازه داد در برابر نخستين احساس ياعاطفهاى كـه بـر وجـودش تـأثير
 نمىداد. انسانهاى شـريف حقيقى، از دلسـوزى و شـفقت فراتـر رفتـه بودنـد.
 جز جان كندن و عرق ريختن بينوايان و ضعيفان در هم لولنده نداشتند.

## $\varepsilon$

داستان ديرآملهه همحچنان روى ميز افتاده و به دست فر اموشى سپر ده شـــه بـود.
 آرميده بود، فقط يك

جك

يكروزه اثـر بريسـندن بـود. دوچر خـه و كـت شـلوار سـياهش را دوبـاره گَرو




خواهد گذشت.
پس از چند یین هفته، آنچِه انتظار مى كشيد اتفاق افتاد. روت را در خيابـان


ناديده بگيرنل، و نورمن كو شيد او را از سر ر راهشان كنا




 با روت حرف بزنم."


مارتين نگريست.
مارتين بهتندى گفت: "اجواب سؤالى را كه در نامه|م مطرح كرده بودم.")


گرفت.
روت سرش را تكان داد.
مارتين پرسيد: آآيـا ايسن كارهـا را آزادانـه و از روى طيـب خـاطر انجـام مى دهیی؟
روت با صدايى آرام و محكمه، و بـا لحنـى سـنجيده گَفـت: (ابلـه، از روى



ديگر آرزوى ديدارت را ندارم.؟

 نمى_داشتها!ى.)
سرخحى خون، رنگگ پريدگى چجهره روت را زدود.
 كه دارى چهه مى گويى. من كه ديوانه نيستم."
 باشد،، و دست خواهرش را گرفت كه بروند.

 كتش فرو برد، اما جيزى نيافت.











 ديگر چيزى برايش اهميت نداشت.

Fll / جك

پنج روز تمام، جايى نرفت، كسى را نديد، فقط مختصر غـنايى خـور درد و








 مى دانند."




 مارتين مىدانست تنها منتقدى است كه بريسندن براى نظر اتر اتش احترام ام قايل است است



 آمريكا نظر بسيار خوبى درباره شعر بريسندن ابراز كرده بوده و ادعـاى مـا نـار تين

 وجود مارتين از دست داده بوده، و او متوجه شد كه امه اشتياقش به ديدن بري بـريسندن بهمراتب بيش از اشتياق به رساندن خبرهاى خوش به اوست. پذيرفته شدن شعر

از سوى نشريهٔ پارثنون،، به يـادش آورد كـه در مــت پــنج روزى كـه سـر گرم

 گذاشته است و از اينكه دوستش را از ياد برده بود احساس شو شومند





 خاكك و شن تبديل مى شد ذرهاى باعث علاقهمندى يا شگغتى اش نمى شـد


اتاق خالى بود. اسباب و اثاثيه هم نبود.

گذاشت؟؟) و منشى 'نحظهاى كنجكاوانه در او خيره شد. پرسيد: (انشنيدهايد؟)
مار تين سرش را تكان داد.
آآخر هملٔ روزنامهنا نوشت


صداى كسى ديگر مى شنود كه از فاصلهى بسيار دور اين سؤال را مى كـى كند.
 اقو امش تعيين كرده بودند ترتيب كارها را دادند.)
 (اوه، نمى دانم. بنج روز بيش اين اتفاق افتاد.) "(پنتج روز پيش.")

جك

مارتين در حالى كه بر گشت و از در بيرون رفت، گفت: (اوهه.)"
 فرستاد و خواستار تسريع در انتشار شعر شد. در جيبش بيش از پنـج سنت بـراى
 دريافت كننده فرستاد. بهمصض رسيدن به اتاق، نوشتن داستان را از سرگرفت. روزها و شبـها از



 تكك فصل هاى إين داستان بيشاييش تعيين شده بود، مارتين متو جه روزنهاى در
 هزار كلمهٔ ديگر. برایى خـوبـ انجـام دادن ايـن كـار هــيحِ گونـه نيـاز حيـاتى و مبرمى احساس نمى كرد، بلكه اصول هنرىاش او را به خـوب انـجـام دادن ايـن كار وا مى آشتند. همحچون آدمى سر گشته به نوشـتن داسـتان ادامـه مـى داد، بـه طرز غريبى از دنيـاى پير|مونش گسسسته بـود و احسـاس مـى كـرد كــه در ميـان تجملات ادبى زند گى گذشتهاش همحچون شبحى آشناست. به يادش آمــل كـــ كسى گفته بود شبح، روح آدمى است كه مرده باشد و از حس كافى براى بی بردن به آن برخوردار نيست؛ لحظه|ى درنگُك كرد تـا دريابـل كــه نكنــد او نيـز مرده است و خودش نمىدانل.
سرانجام، روزى، داستان ديرآمال-ه به پايان رسـيل. نماينـلدهُ شـركت اجــاره دهنده ماشين تحريـر آمـلده بـود تـا ماشـين را ببـرد، و در لحظـاتى كـه مـارتين آخرين صفحات آخرين فصل داستان را ماشين مى كـرد، روى لبــه تختتخـواب نشست. در انتهاى داستان كلمه (پايان)" را با حروف درشت نوشت، كه در واقع نيز چايان كارش بود. با احساسى از آرامش خاطر، به ماشين تحرير كه از اتاقش بيرون مىرفت چشم دوخت، آنگاه بر گشت و روى تختخو ابش دراز كشيل. از

گر سنغگ، ضعف مى مفـتـ. سـى و شـش سـاعت بـود كـه غـذايى در دهـانش

 ضمير آگاهش را اشباع كرد. در حالتت نيمه هذيانى، مصراعهايى از شـعرى را


 شعر خوانى او واقعيت داشت و اين را مى فهميلد. مصراع (اكــارم بـه سـر رسـيديل) بند گردان شعر بود:
كارم به سر رسيد -
بربط چنين سرود.

هر نغمه عاقبت، روزى به سر رسد.
چجو ن سايهاى لطيف، بر بر گك ميخكى
كارم به سر رسيد -
بربط چنين سرود.

دوران من گذشت؛
دوران خواندنم، جون قمريان در بامدادان؛ در لابه لاى بو تهها.

خاموش ماندهام،
پچون خسته سهرمای،

خشكيده در گلو، آواز و نغمهاش. و آن فصل خواندنم، ديگر به سر رسيد. كارم به سر رسيد.
بربط چنين سرود.

جك

ماريا ديگر تاب نياورد، دويد به طرف آشــزخخانه، كاسـهأى پـر از سـوپ كرد و بهترين گوشت و سبزى آش را از ته ديگُ بالا آورد و توى آن ريخت. مارتين بلند شد و نشست و شروع به خوردن كردد، و در فاصله هر قاشقى كه به دهان مى.برد به ماريا اطمينان مىداد كه مشغول حرون زدن در عالم خواب نـو و تب هم نداشته است. وقتى ماريا از اتاق بيرون رفت، مارتين بـا حـالتى مـالالنگيـز و شـانههـاى

 برايش فرستاده شده بود، و هنوز بازشان نكرده بود به چششمش خور خود و سـتونى
 شمارهٔ ماه اوت - حتماً شعر حشرء يكروزه هم در آن انتشار يافته است. كـاش بريسندن اين جا بود و مىديد!"

داشت مجله را ورق مسىزد كــه ناگهـان ايسـتاد. شـعر حشـرة يكـروزه بـه
 تزيينى آراسته بودند. در يكك طرف عنوان شعر، عكس بريسـندن، و در طـرف ديگر، عكس سر جان وليو سفير كبيـر بريتانيـا جـابٍ شـلده بـود. در يادداشــت مقدماتى سردبير به نقل از سر جان وليو گفته شده بود كه آمريكا شاعر نـدارد،
 شاعر، سر جان وليو!! از كارترايت بروس به عنوان بزر گگترين منتقل آمريكا نـام برده شده بود و عباراتى از او كه در آن گفتـه بـود حشـرئ يكــروزه بز بزر گتـرين شعرى است كـه تـا كنـون در آمريكـا سـروده شــــه اســت، نقـل شـــه بـود. و سرانجام، پيشگفتار سردبير با اين عبارت پايان يافته بود: اما هنوز رأى نهايـيى را درباره́ ارزش واقعى شعر حشرء́ يكروزه صادر نكردهايمه شـايل هر گَز نتـوانيم
 جايگزينى آنها در شگفت شدهايم، از خود ترسيدهايم كه آقاى بريسندن ايسن
/419 مارتين ايلدن

كلمات را از كجا آورده و چچگونه در كنار هم نهاده است.) آنگگـاه مـتن كامـل شعر آمله بود.
مارتين در حالى كه مـجله را رها كرد تا از ميان دو زانويش به روى كـف اتاق بيفتد، زير لبـ گفت: (اپه خوب شد كه مردى، بريس، دوست يیرم.")
 خونسردى دريافت كه زياد هم تهوع آور نيست. آرزو مى كرد بتواند خشمگين شود اما نيروى كافى براى آزمودنش را نداشت. خيلى كر خت بود. خونش بـهـ



بريسندن در جامعdٔ بورزُوايى محكوم كرده بود فرقى نداشت.
 هر گز مرا نخخواهد بـخشيد!)
 تحرير بود، برداشت. وقتى محتوياتش را جستجو كرد به يازده شعر از دوستش
 كاغذ باطله ريختت، اين كار را با بـى حـالى انجـام داد و وقتـى بـه پیايـان رسـيد، روى لبهٔ تختخواب نشسـت و به فضاى خالى برابر چششمانش خيره شد. حال چقدر آن جا نشست، خودش نمى دانسـت، تـا آنكـه نا كهـان از بـس چششمان تاريکش خط سفيد رنگگى را ديد كه در افقتى دوردست در حال پد يــد

 آرام دود مى كنل. آنگاه، در خحط خرده موجهايى كه به ساحل مـى كوبيدنــد و

 شلوار كى قرمز بر تن داشت و پـاروى براقـى رادر آب فـرو مـى.برد. مـارتين،


FIV/ جك لندز
 خانه علفى رييس در كنار مصب رودخانه بود. روز به پايان رسيله بود و موتى

 قايق نشسته است - چون در گذشته بيشتر وقتهـا جلـو قـايق مـى رنشسـت - و


 دوشان سرسختانه پارو مىزدند، و بر فراز ديوار فروريزنــدهُ مـوج فيـروزهاى بـا بـا
 خوفناكى سرداده بود. هوا را ترشـحات گريزپــاى آب پر كـرده بودنـــ، آب بـا



 به سرخى طلا خودنمايى مى كردند.

 مىدانست كه از ميان درختها آن آوازى به گوش مىرسيد و دخترها در زير نور

 بيند. آهى كشيد، چششمانش را بست و خوابيل.

## $\varepsilon 1$

تمام شب را با خوابى سنگین گذراند، حتى يـك بـار تكــان نخـورد تـا آنكـهـ صبح، نامهرسان بيدارش كرد. مارتين احسـاس خسـتغىى و كرختـى مـى كـرد؛
























 نختين بار بود كه لب به سيگار مىزد. اما ديگر دليلى برای سيگار نكثـيدنش

جا

نمىديل، و تازه دلش مى خواسـت كـه سـيگًار بكشـد. راسـتى ديگـر بـول چچـه اهميتى داشت؟ مىتوانست پنج سنت بدهد و يكك بسته توتون دورهام با كاغذ
 معنايى برايش نداشت، جز آن چچيزى كه مستقيماً مى توانست بخرد


مستلزم حداقل معاش بود، و اين زندگى هم برايش چیییى آزارنده شده هو بود.




 نمىنوشت و كتابهايش را بسته بود. زياد پياده روى مى كرد، آنهم در هوایى
 مى كرد. دوست يا آشنايى نداشت و نمى كوشيد دوست يا آشـنايى پيـدا كنـلــ تمايلى به چجيزى نداشت. منتظر نير وى محر كى بود - خو دش هم نمـى دانسـت

 يك بار برای ديدن كثافـت واقعـى، سـفرى بـه سانفر انسيسـكو كـرد. امـا در آخرين لحظه، بهمحض Tآنكه پايش را روى پلههاى طبقَّ بالا گذاشت را عقب كشيد و بر گشت و با شتاب از محلهُ پر جمعيت گريخت. از فكر شنيدن صداى بحث دربارهٔ فلسفه به وحشت افتاد، و همیچنان دزد كـى بـه گـريختن ادامـهـ داد چون مى تر سيد يكى از اعضاى كثافت واقعى او و را با بيند و بشناسل

 غوغايى! همه خوانده بودندش و بحثششان اين بود كه بييند شعر واقعى همـيـن است يا نه. روزنامههاى محلـى، موضـوع جـالبى پيــدا كـرده بودنــد و هـر روز

چحنـدين سـتون مطلـب از منتقـدان فرزانـه، مقـالات شـوخى آميـز سـردبيران، و نامههاى جدى مشتر كان در آنها انتشار مى يافت. هلن دلا دلمار (كه با بـوق و

 رديف قرار دهد، و به همين علـت نامـههـاى درازى بـراى اثبـات ناشـاعرى او خطاب به مردم مىنوشت.

شماره بعلى مجلهُ پارتنون با يكك دنيا خودستايى از حر كتى كه به وجـود آورده بـود، بـا ريشـخند سـر جان وليـو، و بهـرهبـردارى كاسـبـارارانه از مـر گك
 فیى البداهه از هلن دلا دلمار به چابٍ رساند كه در آن بريسندن با زبـان شـاعرانه
 آلوده كرد و در آن به تقليد از بريسندن برخاست.

 مقدس بود، جلوى پاى عوام ريخته بو دند. هـر روز، مثلـه كـردن زي زيبـايى ادامــه


 دريافت كردهايم كه مدتى پيشتر، شعرى مشابه، و حتى بهتـر از شـعر بريسـندن



 نمى شود. اما خانم دلمار به آفرينندهُ حشره يكروزه - چچه حسادت داشته باشــد جهه نداشته باثلد - ترديدى نيست كه او نيز همچحون هزاران انسان ديگـر شـيفته

## جYI / جك

كار بريسندن است و روزى خواههد رسيد كه او نيز بكوشد اشعارى چجون شعر بريسندن بسرايد.")
كشيشان به موعظه عليه شعر حشرء يكروزه برخاستند، و يكى از آنان كـهـ

 آورده بود. شاعران فكاهى نويس و كارتون سازها، با خندهالى گوش

 محر مانه به آركى جنينگز گفت كه پنج بيت از شعر حشرء يكروزه كافى است تـا شـخص را بـه مسـابقئ دو بـا يـكـ چــلاق وادارد و ده سـطرش او را بـه قعـر رودخانه مىفرستد.







 باتلاقى ظاعونزا فرود آمده بود. مناظر تاهيتى - با آن هواى پاكك و دلنشين


 بامدادان از راه صشخره پاييته وارد جزيره مى شد و راه طو طو لانى جزا اير مر جانى را



گَـل آزيـن بسـتئ تامـارين دسـتهــايش را خواهنــد گرفــت و آوازخوانـان و خنــده كنـان غـرق گلـش خواهنــد سـاخت. درياهـاى جنـوب، او را بـه خـود
 در اين ضمن، مارتين خود را بـه دسـت حـوادث سـريرده بـود، اسـتراحت
 دست داده بود باز مى يافت. وقتى چچـكـ سيصـد و پنجـاه دلارى بريسـنـدن بـه

 يادداشتى مبنى بر اين كه بريسندن صد دلار ديگر هم به او داده بوده اسـت بـه وكيل داد.
وقتى مارتين از زياد رفتن به رستورانهاى زإنى دست برد دراشت، دير نشده






 دلار در جيـب داشـت. يـكك دسـت لبــاس نـو بـه خيــاط سـفارش داده بـرا غذاخوردن نيز به بهترين كافههاى شهر مىرفت. براى خوابه، همچحنان به اتـاق

 صدا نمى كردند.




جك جr / / /

 وير عجيبى به جان اينان افتاده است كه مجبورشان مـى كـــد مطــالبـى را كـــهـ دو دو

 او را مى شناسند و او را يكك سوسياليست انقلابى بر جسته مى پنداشتند. به همين علت، دليل موجهى براى اين قابل پذيرش شدن كالاهـايش بيـدا نكـرد. ايسن، جيزى جز بازى سرنوشت نبود.
 نايذير فتئ بريسندن را به گوش گرفت و مقاله را به نزد ناشران برد. پس از آنكه چند ناشر ردش كردند، انتشارات سينگَلترى، دارنلى و شر كا آن را پـذـيرفت و قول داد كه تمامش را منتشر كند. وقتى مـارتين بابـت ايسن مقالـه حـق تـأليف


 صدو پنجاه دلار نصيبش خواهد ساهن

 معلوم شد مطلبى كه سالها پيش در روزنامه خوانده بـود درسـت بـوده اسـتـ. مجلات درجه اول، حقالز حمه را به محض پذيرش اثر مى يردازند، چهه خـوب

 نمى خريدند! - اين فكر، همراه با نيشخندى كوتا تاه از ذهنش كـنشت.

 خود را به خطر نينداختند. در اين ضمن، مارتين احتياجى به پول نداشت، چون

مارتين ايدن /FYF

بسيارى از داستانهاى اخيرش پذيرفته شلده بودند و حـق الز حمـه|اش راگرفتـه

 سوى چنـدين مجله رد شل، به دفتر شر كت مرويت-لاول رسيد. مارتين بـه يـاد آورد كه خواهرش گر ترود پنج دلار به او داده بود و او قول داده بود كه صــ
 پرداخحت حق تأليف كرد. با كمال تعجب چكى بـا همـان مبلـن همـراه بـا يـكـ
 پنج دلارى نقل كرد و به گرترود تلفن زد كه مى خواهل بيبندش. گرترود نفس نفس زنان در اثر شتابى كـهـ بـه خـرج داد داده بـود، وارد خانـهـ
 را كه داشت، توى كيف بولش ريخته بود؛ و بهقدرى از وقوع حادثهاى ناگوار براى برادرش مطمئن شده بود، كه بـى اختيـار جلـو پريـلـ و هـق هـق كنـان در آغوش او جاى گرفت و در همان حال، كيف بولش را بـى سرو صدا به او داد. مارتين گفت: الخودم مى آملم، أما نخوأستم گرفتار دردسـر ديـلار آقـاى
 گرترود اطمينان داد: (پس از ملتى حالش بهتـر خواهــد شـد") و در همـان حال دلش مى خواست بداند كه مارتين چهه مشكلى پيدا كرده اسـت. (اامـا بهتـر است كه اول يه كارى گیر بيـاورى و بـه كـار بتجسـبى. برنـارد دوسـت داره بـا
 آن پیزی كه توى روزنو هـه چاپٍ شله بود همه شونو زیر و رو كرد. هيَّ وقت نديدم كه اين طورى ديوونه شده باشن."
مارتين خندهاى زد و گغت: الانمى خواهم شغلى پيدا كنم. مى توانى ايسن را از قول من به او بِگويى. نــازى به كار ندارمه براى اثـاتش هـم دليلى دارم."
 دار به دامن گرترود سرازير كرد.

جrD / جك لندن
 دادى؟ خوب، اين هم آن پنج دلارت بانود و نه برادر بزر گَ و كو جـكـك، امـا

هم قد و اندازه.)
آگر گگرترود به هنگام وروودش هراسان به نظر میرسيد، ايـن بـار از تـرس


 مى سوزاند.
خنده كنان گفت: (اينزهمه پول دارى!) چششمانش غرق در اشكك شدند و نالهاش به گـوش رسـيل كـه مـى گفــت: "طفlكى، طفلكى!"
مارتين لحظهاى، سر گيجه گرفت. آنگاه توانسـت به علـت هيجـان زدگیى


 پايان خواند، گفت:
 (شر افتمندانهتر از آنكه توى قمار گیر مى آوردم. برايش جان كنلدهام.") آرام آرام، احساس ايمان به مارتين در گرترود زنلده شل، نامه را دوباره بـا
 پول را نصيبش كرده بود برای گر تـرود شـرح دهــن، و مـلدتى بـيش از آن هـم صرو اين كرد تا به او بنهماند كه پول واقعاً به خواهرش تع تعلق دارد و خــو نــازى به آن ندارد.
گرتر ود در پايان گفت: (امىذارمش توى بانكك برایى خودت.")




 مار تين كمى رميد، آنگاه پوز
 دعوت كند.

 مى كن4!

## $\varepsilon T$

روزی، مار تين متوجه شد كه تنها مانــده اسـتـ. سـالم و تنو منــد بـود، و كـارى














 دره، يكك منطقئ وحش بـود. حتـى يـك انسـان در آن نمىیزيسـت. و مـارتين مى توانست إين دره و خليج را به قيمت هزار دلار شيليايى بخرد اني


 از آن به عنوان بهترين مححل براى توقف و تعمير كشتى ها تا فاصلءٔ صـد و پنـجاه


 يكى خانُٔ با شكوه و آبرومند علفى مانند خانهّ تاتى بسازده، و خانه و دره و و قايق را پُر از خدمتكاران سياه پوسـت كــد. در آنجـا مـى توانسـت مباشـر تايوهائـه،


 رؤيايى بيش نبوده است، از ياد خواهد بردي
براى آنكه همهٔ اين آرزوها را عملى كند بايد در كاليفرنيا به انتظار بنشيند







 در پار كك شلموند بر گزار خواهد شد، پس به پار كك شلموند رفت. در نخستين




 كجر اهى أفتاده بود، باز گشت به ميان اينان برايش بسيار بار دلنيان بين بين بود.


بيا، بيا يه جيزى بنوشيم.")













 دست كشيد وَ به طرف مار مين تين آمد.


frq/ جك

اين حادثه به او مى خنديدند گفت: اههـى، مثـل همـون روزهـاس. ككـش هــم



سرزنش كرد؟؟"
اما مارتين دختر مـو بـور را بـه نـزد جيمـى آورد و سـه تـايى بـه تماشـاى
 ديدن مارتين خوشحال بودند. هيجّ يكك از كتابهايش منتشر نشــده بودنـدلد در


 مطبوعيتى شده است از شادى مى شـكفت. آن روز، ديوانـهوار خوشـى كـرد و حالث از هميشه بهتر شد. تـازه، در جيـبـهـايش پـول هـم داشـت، و همچحـون سالهاى پیش كه با دستمزدش از دريا باز مى گشت، پولش را بر باد داد.






 اندامهاى مغرورش و شيوهُ مشتاقانئ گـوش دادنـش بــه ســخنان مـار تين، نشـانـان مىداد. او ديگر همان دختر جوانى نبود كه مارتين مى شناختـ. او زن شـده بود،
 شدهاند و ذرهاى از حالت وحشيانهاش نكاستهاند، اما معلوم بود كه بر جسـارت و آتش درونش مسلط شده است. مارتين، ضمن نفس كشيدن، زير لبى گفت:


است و كافى است بگُويد (!بيا!) ثا او بـه هـر جـاى جهـان كـه مـارتين بخواهــد همراهش بيايد.
در همان حال كه اين فكر همـحون برق از مغزش مى گذشـتـ، در پهلـوى كلهاش چنان ضربئ سنگينى احساس كرد كه تقريباً از كارش انـداخت. مشـت

 خورده بود. مارتين در حالى كه تلو تلو مى خورد بر گشت و ديد همـان مشـت، در نو سان است و به سو يش مى آيل. در يكك آن سرش را خواباند و مشت، بـى هيجِ خطرى از بالاى سرش گَششت و دور خود مـردى كـه آن را پـرت كـرده بود پيحچیل. مار تين با آرنج پپش بدنش، روى او افتاد. مرد از پهلو بر زمين غلتيد، روى پا بلند شد و ديوانهوار به مارتين يورش آورد. مارتين تجهرْ شهوت گرفتئ مرد را ديد، و تعجب مى كرد
 كه تعجب مى كرده، با مشت چچش به او كوبيد و پشت سر آن با تمـام سـنگیینى بدنش بر او فشار آورد. مرد، عقـب عقـب رفـت و روى كِيـهاى خـاكى افتـاد. جيمى و چند تا از جوانهاى همدستهاش به طرف آلنها رأه افتاده بودند. تمام بدن مار تين به لرزه در آمده بو د. درست مثل سالههاى پيش كه مو موقع

 انداختت. معمولاً وقتى دو مرد با هـم دعـوا مـى كردنـــد دخترهــا جـيـن و داد راه مى انداختند، اما ليزى كونولى جيغ و دادى راه نينداخته بـود. نغسـش را حـبس كرده بود و به آنها خيره شده بود، يـك دسـتش را بـر سـينهاش فشـرده بـود،
 مىدرخشيدند.
مـرد تو انسـته بـود روى دو پبـا بلنـد شـود و مـى كوشـيـدخودش را از زيـر بازوهاى پرفشار مارتين خلاص كند.

جك جك لندن / IT

رو كرد به همه و گفت: الليزى منتظرم بود كه برگردم! ليزى منتظـرم بـود كه بر گردم، اما اين جوجه از راه رسيد و قرش زد. ولم كنيد، خواهش می می كنم. مى خوام حالشو جا بيارم!" جيمى، ضمن آنكه به آن جوان كمكك مى كـرد تـا از جـايش بلنـد شـود،

 زندهزنده مى خوردت.)
مرد به ميان حرف او دويل: (اين طورى نمىتونه ليزى رو ازم قر بزنه.)" جيمى به اندرز دوستانهاش ادامه داد: (اون هلندى يرندهرو شكست داده، خود تم مىدونى منظورم كيه. فقط در پنج روند شكستش داد. حتم دارم كـه تـو يـكـ دقيقـه هـم نمـى تـونى جلـوش وايستى، حاليته؟!
به نظر مىرسيد كه اين اطلاعات، تأثيرى تسـكيندهنـده داشـت و جـوان خشمگین با نگاهى حسابگرانه مارتين را تأييد كرد.
 خالى از هيحجان نبود.
جيمى مطمئنش كرد: اههلندى پرنذه هم اين طورى فكر مى كرد. بيا از اين دختره دست بردار. دختر فراوونه. بِشو، بيا!! جوان، پيشايیش بقيه به طرف اتاق رقص راه افتاد و بقيه هم دنبالش آمدند
 شور دعوا، كه سابقاً در و جود مار تين تند و پايدار بوده فرو كش كرديه بو بود و او متو جه شد كه بهقدرى درونكاو شده است كه نمىتواند يكدل و يكدست به زندگى گذشتهاش ادامه دهد. ليزى سرش را بلند كرد. گفت: (ااوه، كسى نيست.) پس از مختصر مكثى گیتى: اتـازه اوهمـله بـود


صدايش آهستهتر شد، و يكراست به جلوى خودش نگاه مى كرد. هر وقت كه

 اطمينان به اينكه كافى است تا دستش دراز شود تـا دسـت ليـزى در آن چفــت
 پالوده فايدهاى دارد يا نه، و همين باعث شد كه جو ابى به ليزى ندهلد.


رو بهش محول كردى.")
 نگگرفته بودنش، شايد مى تونس حسابى از پ يسم بربياد.)


ليزى با حالتى متفكرانه گغت: ا(خيلى وقت پیش بيش بود. مثل اينكه هزار سال
از اون وقت گذشته.)



 ليزى چنان سرش را بر شانهٔ او گَذاشته بود و دور تـا دور اتـا كه آرزو مى كرد كاش اين رقص به پايان نرسد. بعداً، در ساعات بات بعد از ظهـر ور،
 و مارتين سرش را در دامان او گذاشـت و بسـه پشـت دراز كشــيد. مـارتين دراز





چشهمانش دو دو زنان به پايين مىنگريستند، آنگاه تماماً باز شدند و بـا كششـى لطيف به چشمان مارتين خيره شدند.
ليزى گفت: "توى اين سالها شرافتمندانه زندگى كردهام.")

مارتين از صميم قلب اعتقاد داشت كه در اين حرف، حقيقتى معجـزه وار
 خو شبخت كردن ليزى را داشت. او كه خودش را از خو شبختى محروم كـرديه







با صدايى آرام گفت: (امن اهل ازدواج نيستم، ليزى.")






 ساخته شده باشم."
مارتين بلند شد و نشست. دست ليزى را در دست خود گرفـتـ. ايـن كـار

سرد كرد.

ليزى گفت: (احرف زدن از اين چیيزا ديگه بسه.")

مار تين گُت: ا"تو زنـى بـزر گك و شـريف هسـتى. و ايـن مـنم كـه بايــــاز از

 باشد، و من بايد با تو شر افتمندانه رفتار كـم، همحچتان كه تو با مـن شـرافتمندانه رفتار كردمای."


 اُين دنيا تو تنها مردى هستى كه مىتوانى چنین كنى. از روزى كه يه بِجهُ بدرد











 مقدار خيلى زيادى - پول گیر خواهم آورد.)





جr FMD / جـك لندن
"ادلم مى خو اهد اين پول را تحويل تو بلهم. شايل احتيـاج داشـته باشـى بخواهى به ملدسه يا كالج بازر گانى بروى. شايل دلت بخو اهد درس بخوانى و تندنويس شوى. مىتوانم برايـت فراهم كتم. يا شـايل پــلـر و مـادرت زنـــهانـلـ. مى تو انم برايشان يكك بقالى باز كتمه يـا كـارى ديگـر برايشـان جـور كـنـم. هـر

چجزی كه دلت مى خو اهد، كافى اسـت نام ببرى تا برايت فراهم كنم." ليز ی پاستخى نلأد، بلكه نشسته بود و يکكراسـت بـه جلـو خيـره شــله بـود،
 گرفته بود كه مارتين احساس كرد گلوى خودش نيز درد گرفته اسـت. مـارتين از اينكه لب به سخن گشوده بود اظهار تأسف كرد. آنحچه او بـه ليـزی بيشـنهاد مى كرد -- فقط پول در مقايسه با آنچچه ليزی پیشنهاد كرده بود، خیلى مزخـرو مىنمود. او چیزی بيگانه از خويش را بـه ليـزی تقـلـيم مـى كـرد تـا هـر وقـت
 مى كرد، به اضافهٔ بلنامى، شر مسارى، گَناه، و تمام اميلهايیى كه براى راه يافتن به بهشت داشت.
 صدايش پيلـ| شلده بود به سرفه تبليل شد. از جا بر خاست. (ابيا، بيا بـريـم خونـه.
از خستگى دارم مى|فتم.")

روز به پايان رسيله بود و شادى كننل گان نيز تقريباً همگى آنجا را تر كـ گغته بودنل. اما مارتين و ليزى بهمحض آنكه از ميان درختتها بيرون مى آمدنل با دستهاى روبهرو شدنل كه به انتظارشان ايستاده بود. مارتين بیدرنـگُ فهميـــ كه جه خو اهد شل. گرفتارى در كمين نشسته بود. اين دسته، محـافظٍ شخصىى مارتين بود. آنها از درهاى يـار كك خارج شـندنلف، در حـالى كـه دسـتهٔ دوم دوستانى كه دوست جو ان ليزى براى انتقام گيرى از حريف گـرد آورده بـود -
 كه امكان در گيرى را بيش بينى مى كردنــد، دنبـالشـشان راه افتادنــد تـا از آغـاز دعوا جلو گيرى كنند، و هر دو دسته را سوار تـرن كردنــل و بـه سانفر انسيسـكو

فرستادند. مارتين به جيمى گفت كه مـى خواهــد در ايسـتگاه خيابـان شـانز دهم

 رسيد و اتوبوس برقى كه در ايستگاه متوقف شده بود و رانندهاش زنـگك آن را بى صبر انه به صدا در مى آورد، ديده شد.
 مى گيريم. بدو بيينم! زود بير بالا!) هِ دستهٔ مخالف، موقتاً در اثر اين حر كت نمايشى از هم ثرا اكند؛ اما نا به دنبال مارتين از قطـار بيـرون ريخـتـ. اهـالى مـؤقر و نجيـبـ او كلـــد كـه در اتوبوس نشسته بودنـد، تـكك و تـو كك ديدنــد كـه مـرد جـوانى بــا يـكـك دختـر، خودشان را دوان دوان به اتوبوس رساندند و كنار پنخچرهٔ طرف خيابِان نشستند.
 ايستاده و خطاب به راننده مى گفت:
"هی پير مرد، دور بزن و فلنگو ببند ببينم!")
 مشت به صورت مردى مى كوبد كه مىدويد تا داخل اتوبوس شوده، و جيمى و و

 دسته جيمى آخرين مهاجمان را از آن دور مى كرد، اتوبوس نيز از جا پريـد تـا به اين ماجر ا خاتمه دهد. اتوبوس تند از آن جا دور شد و غوغـا

 نشستهاند علت اصلى اين جارو جنجال بودهاند.
 خورد را در خودش زنله كرده بود. اما اين شادى ها خيلى زود ناپـد يلد شـدند و جايشان را اندوهى سنگين گرفت. احساس كرد كرد كه خيلى - قـر نهــا از رفيقـان

جك جr
بى قيد و بند روزهاى گذشتهاش بيرتر شده است. به قـدرى از آنهـا دور شــده
 زندگى خود او نيز بوده است. ديگر به دلش نمى جسبيد. از اين زندگى، تمامـاً مأيوس شده بود. به صورت مو جودى بيگانه در آمده بود. همجپنان كه آبجـوى جوشان به مزاقش خام مىنمود، رقابت اينان را نيز خام مـى ينداشـتـ. خيلـى از


 نمى توانستند حرفش را بفهمند، همچجنان كه خانوادهاش نمى توانست حـر انش رف را را بفهمل، همحٍنان كه بورزواها نمى توانستند حرفش را بفهمند. اين دختـر جـوان
 بفهمد نه به ارزش افتخارى كه او برايش قايل بـود بـى بــرده. ضـــن اند يشـيدن دربارهٔ اندوهش، متو جه شد كه نوعى تلخى بر آن افزوده شده است.


 جايش را در كنار ليزى اشغال كرده بود.

مارتين با خوشى گفت: (ااوه، رو در بايستى را كنـار بعــنار. كـافى اســت فقط يكك سوت بزنى تا او به طرفت پر بگشايد.ه ليزى، به نرمى گفت: (امنظورم اين نيست. و مارتين مىدانست كه منظور او چهَ بوده است.
 تكيه دادنش نه از روى الزام و فريب كارى، بلكه از از روى اشتياق و و فروتنى بـي بود. مارتين، تا آخرين بند بدنش تحت تأثير قرار گرفت. شكيبايى غول غآسا درونش بيدار شد.

ليزى هق هق كنان گفت: (اخدايا! من مى ميرم برات! من مى ميرم برات!
 احساس كرد كه ناگهان، اشك چچشمانش را گرفته است.

به خود گُفت: ا(مارتين ايلن، تو كه جانور نيستى، بلكـه يـكـ انسـان فقيـر





$2 \%$
تنگك Tفتاب در ماه اكتبر منتشر شد. بهمحضر Tانكه مارتين نخهاى پاكت پسـت






 بياورد، و تازه چندان هم در قيل پول نبود.




جك جra / /

تو در ساختنش مؤثر بوده است. نگهش دار. مال خودته. فقط براى اونكـه منـو |ز ياد نبرى، ها.")
مارتين نه به خود مى نازيد و نه تظاهر مى كرد. تنها أنگيـزهاش، خوش شـهـال كردن ماريا و ايجاد احساس غرور در وجـود او بــه شـخص مـارتين، و تو جيـه اعتقاد طولانى او به خودش بود. ماريا كتـاب را در اتـاق جلـويى، روى كتـاب مقدس خانوادگى شان گذاشت. اين كتابى كه مستأجرش نوشته بود، به نظـرش
 كه در اثر بیى بردنش به رختشوى بودن مارتين به او وارد شده بود كاست، و
 بزر گَ است. او زنى ساده، اهل عمل و سخت كوش بـود، امـا بـه استعتعادهاى بزر گی ايمان داشت.
مارتين با همان سردى كه خبر انتشار ننگك Tفتاب را دريافـت كـرده بـود،



 براى ساختن كاخ ديوار علفى در اختيار داشته باشد. مؤسسه انتشاراتى سينگَلترى، وارنلـى و شـر كا، مـحتاطانـه، هـزار و پانصــا نسخخه از اين كتاب چاپٍ كرده بود اما نخستين نقدهايیى كهه در نشـريات از آن آن شد چابٍ دومش را در سه هزار نسخه ضـرورى سـاخت و پـيش از آنكـه ايـن
 يك شر كت انتشاراتى از لندن تلگُرام زد كه حاضر است نشـر انگاليسـى آن را عهلدهدار شود، و خبرهاى سراسيمهوارى از تر جمئه آن به زبـانهـاى فرانسـوى، آلمـانى و اسـكاند يناويايى رسـيل. حملـه بـه مكتـب مترلينـگك در هسيتِ زمـانى مناسبتر از اين نمىتوانست صورت بگیرد، پيش بينى مى شـلـ كـه مشـاجرات تندى آغاز شود. ساليبى و هكل، كه خودشان را با مسأللؤ مـارتين ايــن همسـو
/FF.

مىديدنلد، بـه دفــاع از كتـاب نتـگك افتـاب برخاسستند. كـرو كس و والاس در
 آشتى دادن آنها بيدا كند كه نظريههاى خاص او در باره كائنات را به مسخر هـر







مى انداخت.
مؤ سسه انتشاراتى سـينگگلترى، وارنلـى و شـر كاء بـه مـار تين نوشـت: ا"ايـن

 موضوع را بر گزيدهايد و تمام عوامل كمككى، به طرز بـىســابقهاى، در فـروش آن مؤ ثر بودهاند. گمان نمى كنيم نيازى به گفتن داشته باشل كه مـا نيـز بهتـرين استفاده را از اين فرصت می كـنيه. تا كنـون بـيش از پههـل هـزار نسـخخه از ايـن
 بيست هزار نسخه در جر يان است. برای پاسخ گويى به تقاضاها مجبور شدهايسم
 كردهايم. تا كنون پنج هزار دلار هزينـه آگهـى دادهايـمـ. حـتم داريسم كـه ايـن كتاب، ر كورد شكن خواهد شد.
(ابه پيوست، قراردادى در دو نسخخه، بـراى پــابپ كتـاب بعــدى جنابعـالى

 رساندهايـم، و اين بالاترين رقمى است كه يـكك بنگـاه انتشـارات محافظـه كـار مى تواند بيردازد. در صورتى كه با پيشنهاد اين مؤ سسه موافق باشيد، لطفاً جـاى

جFI / جك لندن

خاللى مربوط به نام كتابتان را پر كنيد. ايـن مؤسسـه هـيـِّ شـرطى بـراى نـو ع و ماهيت كتاب قايل نمى شود. هر كتابى دربارة هر موضوعى داشته باشيل، منتشر


تنور داغ است بجّسبانيل. تنور از اين داغتر نمى شود.
(ابه محض دريافت نسخهٔ |مضا شدهُ قرارداد، با كمال خوشوقتى مبلغ پـنج هزار دلار از حق تأليف تان را پيش پرداخخت خواهيم كرد. مى دانيل، ما بـه كـار
 خو اهيم بود. همـحنین، ايـن مؤ سسـهـ مايـل اسـت در حضـور جنابعـالى، مسـايل مربوط به تنظيم يكك قرارداد چند ساله -- مثلاً ده ساله - را بررسى كنلد، تا حق انحصصارى انتشار تمام نوشتههاى جنابعالى به صورت كتاب را را بـه دسـت آورد.
 مارتين نامه را زمين كذاشـت تـا مسـألهاى را در حافظـهاش حـل كنــلـ، و متو جه شل كه حاصل ضرب پانز ده سنت در شصت هـزار مـى شـود نـود هــزار دلار. قرارداد جليـل را امضـا كـرد و عنـوان دود لـنـت را در جـاى خـالى آلى نوشت، و نامه را همر اه با بيست داستان كو تاه كه در روزهـانى بـيش از كشـف فرمول داستانهاى كو تاه روزنامهاى نوشته بود، به ناشر فرستاد. و بیى درنگك، در رو كو تاهترين فر صتى كه براى رفت و بر گشت يكـ نامه از طريـق پسـتـ آمريــا
 دستش رسيل.
مارتين صبح روزی كه چپك؟ به دستش رسيل، گفت: ا(ماريا، امـروز از تـو مى خواهم كه همراه من به شهر بيايى. يا آنكه ساعت دو بعل از ظهر در تقـاطع خيابان جهاردهم و برادوى باشى. آنجا منتظر ت خواهـم بود.") ماريا در ساعت مقرر، آنجا بود، اما ذهنش تنهـا جيـزى را كـهـ بـه عنـوان علت اين احضار پيد| كرد، كفشى بود. اما وقتـى مـارتين همـراه او قــدمزنـان از
 ضربهاى از يأس بر وجودش وارد شد. آنجپه در آنجا رخ داد، تا ابل، همـچــون

رويايى شيرين، در خاطرهاش ماند. مردان شيكك پوش در حالى كـه بـا مـارتين

 صاحب ملكك ماريا نيز آنجا بود و امضايش را وا پاى سند گذاشت

 ماريا چنان بى حس شده بود كه چیزى نمى شنيد.





پايش ريخته بود.


 گیالس شراب در همانجا گرفت و سر كشـيد. احســاس كـرد كــه ايـن بهتـرين

شراب كهنة بقال است.
آن شب، مارتين گفت: الماريا، مى خواهم از پيش شما بروم. خود شو شما نيز




بدش را تشخيص مىدهد.)
 داملارى، با دو كار گر مزدور برایى انتجام دادن كارهـا، و يـكـ حسـاب بـانـانكى

جك
 همڭگى كفش پوشيله بودنل و به ملدرسه مىرفتنل. تعلاد كسانى كه شاه پريـانى

را كه نه در عالم خيال بلكه در عالم واقع مى.بينّل، بسيار انل كـ است. اما ماريا كه سختت كوشيله بود و سرى سخت داشت و هر گز به فكر شاه پريان نبوده است، شاه پريان خو دشى را در قيافهُ يكك رختـشوى سابت ديل. در اين ضمن، جهانيان از خود مىترسيدنل: (ااين مارتين ايلن كيست؟؟) او از دادن هر گونه اطلاعات درباره زند گَنامهاش به ناشر خوددارى مى كرد، امـا جلوى روززنامهها رانمى شد گرفت. او كلنله شهر او بود، و خبر نگارها ها بـه دمهـا نفر كه مىتوانستنل اطلاعاتى درباره́ او بـه ايشـان بلهنــلـ، مر اججعـه كردنـلـ، هـر
 انجام نلاده بود، مـحض خوشى مردم، همر اه با عكس هاى اتفاقى و تكى -اين
 .بى جارى شدنل. در آغاز، مارتين شـلـيلاً از مـجـلا وت سراسـر جامعـهُ بـورزوايى متنفر بود و نمى خخواست مشهور شود، اما بالاخره، از آنجـا كـه مشـهور شــلـن آسانتر از مشهور نشلدن بود، تسليم شل. مار تين متو جـهـ شـلـ كـه نمـى تو انــل از
 خوددارى كنل. تازه، هر روز، ساعتههای زیادى به درازا مى كشـيلد و چحـون او چیزی نمى پوشت يا مطالعه نمى كرد، مـجبور بود خودش را به گونهأى سـر گرم
 شل و مصhاحبه گران را به حضور پذيرفت، نظراتش را دربـارهُ ادبيـات و فلسـفه شرح داد و حتى دعوتهاي بورزوواها را پذيرفت. مار تين حالت ذهنى عتيـب


 هر جند وقت يكك بار ليزی رامىديله، و روشن بـود كـه ليـزی از شـكوه و عظمتى كه به سراغ مار تين آمله بود تأسف مى خورد. اين تحول، شكافض ميان

آن دو را بزر گتر كرد. شايد به اميد كوپكتر كردن همين شكاف بود كه ليزى

 براى آن بيردازد. روز به روز، وضع ليزى بهتر مى شد، تا آنكـه مـار تين بـه ايـن
 اجابتها و تلاشهاى ليزى به خـاطر او صـورت مـى گیـرد. ليـزى مـى كوشـيد خودش را به زنى شايسته در نظر مارتين تبديل كند - از همان شان شايستگیى هـا
 رفتارى برادرانه با او داشت، و كمتر مىديلش.
 مرديت-لاول و شـر كا منتشـر شد، و جپـون داسـتان بـود، از لحـاظ فـروش، از كتاب ننگك Tفتاب نيز پرفروشتر شد. هر هفته، دو تا از كتابهانى او به عنـوان
 افتخاراتش مىافزودند. اين داستان فقط داستانخوانها را به خود جلـب نـكـرد جون آنهايى كه كتاب ننـگك Tفتـاب را حر يصـانه خوانـــه بودنــد نيـز در اثـر مهارت خداگونهاى كه مـارتين در نوشـتن آن بـه كـار گرفتـه بـود شـيفتئ ايـن داستان دريايى شدند. نخست او به كتابهاى مربوط به عرفان حمله كرده بـود و به طرز شايستهاى از عهله كار بر آمله بود؛ آنگاه كتابهايى را معرفى كرده
 نابغهاى نادر، و يگانه منتقد و آفر ينشگر زمان خويش است. پول از هر طرف بر سر و كولش باريدن گرفته بود، شـهرت از هـر طـرف او را در خود غـرق كـرده بود، در دنيـاى ادبيـات بـهسـان سـتارهاى دنبالـهدار مىدرخشيد، و خودش بيش از آنجٍه به اين هيجان ناشى از كارهايش علاقهمند

 قاضى بلونت، او را به شام دعوت كرد. اين همان چچيز كوجپك، يا سـر آغاز آن

## جFAD / جك لند

 توهين كرده بود و رفتارش با او زشت بود، اما قاضى بلونت، بهمحض ديلد بـر باو



 عوض شده بود؟ همينهاكه توى جلد قرار گرفته و منتشر شده بودند؟ اما اين اين،
 مار تين اين موفقيت را زمانى به دسـت آورده بـود كــه قاضـى بلونـت همچحـون

 ساختگى و تظاهر آميز داشت.




 در زمرهٔ اعضاى باشگاه استيكس گنجانده شود -- باشگاه طراز اولى كـلى كه نه فقط
 اين بار نيز برشگفتىاش افزوده شدو




 و اگَر نشرئه برتولز مگغزين به روش محتكران، در برابر هر كدام از اين مقالـههــا












 مدتها دوام آورد.


 را ديده بود كه همين جماعت، تكه تكه كرده









جFV/ جك لندن

داريد، و اگر لطفى بفر ماييد و براى ما بفرستيد، با كمال خوشوقتى و با شـرايط
 صورت كتاب، حاضريم مناسبترين حق الز حمه را تقديمتان كنيم.") مارتين فاجعdٔ شعر بى قافيهاش را به ياد آورد، و در عوض آن
 تأثير تفنى بودن ناشيانه و فساد كلى آن قرار گرفت. امـا شـعر را فرسـتاد، شـعر منتشر شد و مايهٔ تأسف ابلى سردبير گرديد. متجله خورانها از ديدن اين شعر به خشم آمدنل و در قدرت تشخيص سردبير شكك كردند. اين شعر فر سنگکها بـا

 خود، آن را به طرز بسيار ناشيانهاى جعل كـرده اسـت، يـا آنكــه مـارتين ايــن
 موفقيت كارش به جايى رسيده است كه آثارش را ديگران برايش مىنويسـنـ. اما وقتى توضيح داد كه اين فاجعه به نخستين سالهاى آغـاز فعاليـت ادبـى اش
 خوانند گان به سردبير خنديدند و پس از آن، سردبير تازهاى مسئول مجله شـلـ.


پيشإيش گرفته بود توى جيبش ريخت.
 دلار، براى مارتين فرستاد و پيشنهاد كرد كه حاضر است بيسـت مقالــئ او را بـا حق الز حمهاى معادل هزار دلار براى هر مقاله، انتشار دهلـ. مارتين مى بايسـت بـا

 بود تا به او نشان دهد كه در انتخاب موضوع تا چه اندازه آزاد خو اهلد بود. تتها مححدوديتى كه برايش قايل شده بودند اين بود كه نوشتهاش مىبايست صرفاً به

/FFA

اجر ای اين بيشنهاد و اظهار تأسفن، با تلگُ افى به هزينهٔ دريافت كننله، به مجلـه فر ستاد.
داسـتان و يكـى - ويكـى در نشـرئه وارنــز هـانتلمى منتشـر شـلـ و مـو فقيتى
 تزيين شلده انتشار يافت و بازار روزهاى تعطيل را بـه خـود اختتصـاص داد و در ملتى بس كو تاه فروش رفت. منتقدان، يكـجا مسى گفتنـل كـه ايـن داسـتان، در
 و پیست جادويى، قرار خواهد گرفت. اما خواننل گان، با مجموعئ دود للـت بر خـوردى نسـبتاً ترديـلـآميز و سـرد كردند. گستاخخى و سـنتـ شـكنى ايـن داسـتانهـای كو تـاه، حكـم ضـربهاي را داشت كه بر پيكر اخحلاقيات و تعصبات بورزوايیى وارد كرده باشند؛ امـا وقتىى به پاريس رسيل و حق تر جمه|ش بیىدرنگک بـه ناشـران فرانسـوى واگگذار شلد، خو اننل گان آمريیايى و انگگليسى نيز به آذها تأسى جسـتنل و كتـاب بـه قــرىى فرو خته شل كه مارتين توانست شر كت انتشاراتى سينگلترى، دارنلى و شر كا را


 شلده بودنل و انتشارشان در مجـلات ادامـه داشـت. داسـتان طنــن نـاقوس هـا و داستانهاى وحششت آفرينش را در يـك مـجموعـه گُنجانـلـ؛ مجموعـهُ بعـلى،
 چجهار داستان كو تاه ديگر را شـامل مسىشـش. شـر كت مرديــت -لاول تو انسـت
 مار تين را به چاتپ برسانل؛ و شعر عشتنامه با دريافت حت الز حمهٔ بسيار سـنگينى در راهنماى خانو/دگكى بانو/ن منتشر شلـ. مارتين وقتى Tخرين دستنوشتهاش را پستـ كرد، آهى به نشـانه آسـود گیى كشيل. كاخ ديوار علفى و قايق سـفيل مـس انـلدود، از هـر زمـانى بيشـتر بــه او


نز ديكك شده بودنل. خوبه، مثل اينكه توانسته بود بطلان اين ادعاى بريسندن را كه مى گفت هيتِ مطلب با ارزشى به مجلات راه نمى يابل ثابت كند. مـوفقيتش نشان مىداد كه بريسندن اشتباه مى كرده است. اما با اين حالى، احساس مى مىرد
 مىرفت كتاب ننگك T Tتاب بود. بقيءٔ نوشتههايش را تغريحى نوشـته بـود. تمـام
 آغاز مباحثهاى شد و قرعئه فال را به نـام او رقـم زد. اگـر كتـاب ننـگك آفتـاب منتشر نمى شد، و يا آگر معجزهاى در فروش آن رخ نمى داد، قرعئه فـال هــم بـه
 كرد. زيرا چاپپ اول كتابِ را در هزار و پانصل نسخه منتشر كرده بـود و شـكـ داشت كه تمامش فرو خته شود. اين مؤ سسه، ناشرى با تجربه بود و هيتِ كـس بيش از مسئولان آن از موفقيتى كـه كتـاب مزبـور بـه دسـت آورد در شـخفت
 نياملند، و تكك تك نامههايى كه به مارتين مىنوشتند باز تابى از تـرس آميختــه
 نمى كر دنل برايش تو جيهى بتراشند. نيازى به تو جيـه و توضـيح نداشــت. چنـين
 اتفاق افتاده بود.
بدين ترتيب مار تين با يكك چنين استدلالى، در اعتبار شهرت و محبوبيست خودش ترديد كرد. آنكه كتـاب او را مسى خريـلـ و طلايـش را در كيـف پـو مارتين سرازير مى كرد طبقهُ بورزوازى بود، و با تو جه به مـختصر دانشى كــى او او

 درونى او در نظر صدها هزار نفرى كه برايش هورا مى كشيدنل و كتابـهـايش را مى خريدند ارزش و معنايی نداشـتـ. او در آن لحظـه مايــٔ سـر گرمى ايشـان شده بود، ماجر اجويیى بود كه به كوه پارناسوس يورش برده بود امـا خــلـايانش










 خو اهد شد.

## $\varepsilon \varepsilon$

آقاى مورس، مار تين را در دفتر هتل مترويل ديد. اين كه او تصادفى بـه آنجـا آنـا



 بر هم زده بود - به شام دعوت شوت شد.







جك

درونى خبرى نيست، ضربان آشناى نبضش بيشتر نمىشـود و خـون در بــنش سريعاً به گردش درنمى آيد.

پذيرفته بود. اشخاص، خودشان را به او معرفى مى كردند تا او را به شام دعوت







 اين روزها انجام داده بود، در همان روز دها





 كه مارتين را به شام دعوت كـنـد

 حاضر نيز او را به خاطر خودش يا با به خاطر كارش نمى خواهند، بلكه بـه خـا بـاطر
 تازه، چچرا نخواهندش؟ داشت. بدين گونه است ارزشى كه جامعهٔ بـورزوايى بـه انسـان مـى گـذارد، و

مارتين كيست كه انتظارى جز اين داشته باشد؟ اما مـارتين غـرور داشـت. ايـن ارزش گذارى را برای خود كش عار مىدانست. آرزو مى كرد كـهـ ديگـران او او را به خاطر خودش يا به خاطر كارش - كه به هر حال مظهرى از خـود او او بـود محترم بدارند. ليزى چنين ارزشى برايش قايـل مـى شــــ در نظـر او حتـى كـار
 جيمى لوله كش و همهٔ نو چههايش در دسته


 مى داشتند و حاضر بودند در راهش با هـر كسـى بـزنبنزن كنــد، فقـط و فقـط مارتين ايدن، يكك عضو دسته و پسره خيلى دوست داضر داشتنى بود! اما روت، او مارتين را به خاطر مارتين دوست مىداشت --در ايـن، جـاى

 مخالفت كرده بود و به نظر مارتين چنين رسيده بود كــه او او ايـن كـار را الصـولاً






 تا خودش را شايسته روت نشان دهدا
 طبيعى بود، غذايش را مرتب مى خورد، ساعتهاى طولانى مى خوابيد، امـــا بـاز


جكك لندن / For

انجام شد. اين جمله دايماً در مغزش گششت مىزد. در يكى از يكشنبه شـبـهـا، پس از خوردن شامى سنگین در خانئ بالایى فروشگاه نقد فروشـى هيگیینبو ثـام،


بگويد:
"اين همان كارى بود كه انتجام شـد! حـالا بـه مـن شـام مـىدهيـلف، امـا آن


 جلوى فكرى را كه نو كك زبانتان آوردهايد و مى خواهيد بيان كنيد مى گیر يلد،




 بهزيرم، و مخخصوصاً نه به اين علت كه احمق نيستم! مى توانم به شما بخكويم كه
 نباشلد، ردش نمى كنيد چون من صاحبِ دلارم، كوهى از دلار دارم. اما ايـنـهـا را مدتى پيش از اين انتجام داده بودم؛ كارى بود كه انجام شله بود، باور كنيد، همـان وقـت كـه شـما مـرا در حكــم كثافـت مـى پنداشـتيلد و بـه صـور تم تـف انـ
مى كرديد.")

اما مارتين فريادى برنياورد. انديشهٔ اين كار، مغزش را ذرهذره جويده و به
 را ثابت كند. بهمحض آنكه مارتين ساكت شد، برنارد هيگينيو ثـام رشـتئ كـلام را به دست گرفت و آغاز سخن كرد. او خودش در زندگى موفق شـده بـود و از اين لحاظ بر خود مى.باليد. آدمى خودساخته بود. كسى كمكش نـكرده وه بود.


خانو ادهٔ بزر گی را اداره مى كرد. و فروشگاه نقدفروشـى هيگیينبو ثـام را يادگـار پشتكار و توانايى خويش مى ينداشت. او فروشگاه نقد فروشى هيگیینبو ثام را بــه گونهاى كه برخى از مردها همسرانشان را دوست دارند، دوست مىداشت اشت او





 توانش كار و تـلاش مسى كـرد تـا يـكـ روزى قطعـه زمـين مجـاور را بخـرد و


 سراسر طول سردر مغازه جديد نصب كند، چشمه هايش برق مىزذدنل.

 بند، ديوانهاش مى كرد و مارتين مى كو شيد خود را از شر آن خلاص ناگهان پر سيد: (اگفتيد چققدر هز ينه بر مىدارد؟؟"

 مىدارد. اما مىدانست، چون بارها آن را در ذهنش محاسبه كرده بود. گفت: (ابا قيمت امروزى الوار، چهار هزار دلار كافى است. (با هز ينٔه تابلو؟) (اسيصد دلار بيشتر مىشود.)
 جلو خم شده بود، لبهايش را مىليسيد و انگگشتهايش را با حالتى عصبى باز

جك
 هفت هزار دلار بود.
با صداى خشكى گفت: "انمى توانم بيشتر از شش درصل بد بدهم.")
مارتين مى خواست بخندد، اما به جاى آن پر سيل:
"جقّدر مى شود؟")
(ابذار بينم! شش درصل -- شش ضرب در هفت -- جهار صل و بيست.")
"يعنى ماهی سى و پنج دلار، درست است؟") هيگينبو ثام سرش را تاكان داد.
مار تين نگاهى به گرترود انداخخت و گفت: (اپس اگر اعتر اض ندارى، این طورى تر تيبش را مىدهيم. اگـر ماهانـه سـى و يـنـج دلار را اصـرو آشـشیزى و

 هفت هزار دلار هم مال خودت خواهل شله راضى هستى؟؟"

آقاى هيگينبو ثام، به سختى توانست اين حرف را هضم كند، تصـور ايـنكه همسرش ديگر كارهاى خانه را انتجام ندهل توهين آشكار به روح ممســك او بود. اين هلدئ باشكوه، مثل پوششى از شيرينى بـود كــه روى قـرص آن هـم قرص تلخ -- بكشند. يعنى زنش ديگر كار نخو اهل كرد! بول دهانش را بست! مارتين گفت: الدر اين صورت قبول كـردى. مـن ماهانـه سـى و پــنج دلار
"مى يردازم، و... "
دستش را دراز كرد و چچك پا برداشت. اما برنـارد هيگیینبو ثـام دسـتش را
زودتر روى چكك گذاشت و فرياد زد:
("قبول مى كنم! قبول مى كنم!")
مارتين، وقتى سوار اتوبوس برقى شـد، احسـاس كـرد كـه خيلمى بيمـار و خسته است. سرش را بلند كرد و به تابلوى غرور آميز مغازه نگاه كرد. غرغر كنان گفت: (اخو كك كثيف، خو كك كثيف، خو كـ كثيف!")

وقتى نشريهٔ هكينتاشن مگزين شعر كفبين را همراه با تز يينـاتى از بر تيينـه نقاش و دو عكس از مارتين پاپ كرد، هرمان فون اشميت از ياد برد كـهـ أيـن شعر را وقيح ناميله بود. به همه گفت كه همسرش الهـامبخش ايـن شــعر بـوده است، به قدرى سروصــدا راه انـداخت كـه بـالاخره ايـن خبـر بـه گـوش يـك خبرنگاًار رسيد، و او پذيرفت كه با يكك نويسنده حرفهاى مصاحبه كند و اجازه دهد عكاس و نقاش خبرنگار نيز در مصاحبه حضور داشـته باشـند. نتيجـئ ايـن مصاحبه، پِر شدن يكك صفحئ كامل از ضميمهٔ روز يكشنبهُ روزنامه بود، همر اه
 از مارتين ايلدن و خانوادهاش، و متن كامل شعر كفـبين كه با حروف درشت، و با كسب اجازه مخصوص از مكينتاشن مگزیین به پاپ رسيله بود. پاپ ایِن مصاحبه، ولولهاى در ميان همسايهها انداخت، و كدبانوهاى خوب گغتند كه از آشنايى با خواهر اين نويسندهُ بزر گك بر خود مى بالند، و آنهـايى كـهـ هنـوز بـا ماريان آشنا نشده بودند، شتافتند تا او را بشناسـند. هرمـان فون اشـــنـيت در آن تعمير گاه كو جكش در دل از خوشى مى خنديد، و تصميم گرفت يكَ دستگاه تراش تازه سفارش دهـل. بـه ماريـان گفـت: ا(ايـن آگهـى دادن بهتـره، وتـازه، خر جى هم برنمىداره.0.1.
ماريان گفت: (ابهتر است او را به شام دعوت كنيم.")
 چاقترش كه گويا جزو شخصيتهاى مهم بودنــد و احتمـال داشـتـ روزى بـه درد جوان آيندهدارى چجون هرمان فون اشـميت بخورنــ - دمسـاز شـلـ. بـراى كشاندن آنها به خانهٔ فون اشميت، طعمهاى بـزر گکتـر از دامـاد بـزر گش لازم
 سرير ست نمايند گى هاى شر كت دو چرخه سازى آسا در سواحل اقيانوس آرام بود. فون اشميت دلش مى خواست كارى كند كه اين شخص را شاد و مطمئن
 به همين علت فون اشميت حساب كرده بود كه داشتن برادرزنى چجون مارتين،

FDV/ / جك

غنيمت خوبى است، اما در زرفاى انديشهاش، نمىتوانست دريابلد كه كجـا بـه














 موفقيت اداره كند.
 دستهايش را بر گردن مارتين حلقه كرده بود، به او گفت كه خيلى دوسـتش





 دارم. وقتى حرف از بهره زدم ديوونه شد و گفت گور پـدر اصــل پـول، و اگـهـ


فراهم Tورده، حق داره..)



















 و يرى مرواريد و نخستين تاريخ انتشار اين دو اثر اثر نام مى بردندن. و و مار تين هميشه



جهك لندن /

اندازه يكك نو كك سوزن عوض نشدهانل. اين دو نوشته آن زمان نيز مانند امروز، هنر مندانه و با ارزش بو بونل. اما شما نه به خاطر آنها به من شام مىدهيل و نه به
 اين روزها شام دادن مل شله است و تمــام غوغـاگران ديوانـهوار بــه فكـر شـام دادن به مار تين ايلن افتادهاند.")








 مى آمل، و تعجب كرد كه چرا








 علت زدوخورد ديله بود به يادش آورد.

گたت: (امقالهٔ طنين ناقوسها تان را در يكى از مجلات، مدتى بيش خو اندم. بهخوبى نوشتههاى اد گار آلن پو بود. همان وقت گفتم عالى است، عالى!
 آن شما مرا دو بار توى خيابان ديليد اما شناسايى نداديل و رفتيد. هر دو دفعـه، گر سنه بودم و به مغازهُ رهنى مىرفتم. با اين حالى كار انجام شده بود. شما آن موقع مرا نمى شناختيل. جرا حالا مى شناسيد؟) سريرست مدارس گفت: پیريروز داشتم از همسرم مى پي سيدم آيا بـه نظر تو بهتر نيست ايشان را يكك شب در جايى بـه شام دعـوت كنيمّ؟ او مو افقـتـ كرد. بله، كاملاً موافقت كرد. (شام؟؟) مار تين اين كلمه را جنان به تنـلـى ادا كـرد كـه بيشـتر بـه صـلـاى

خرخر شباهت داشت. با حالت عصبى گَت: (ادرست است، بله، بله، شام. مىدانيد - لطفى كنيد و سرزده بياييل و با سرير ست قديم تان، الى بحجه شيطان، شام بخخوريل") و بزدلانـه كو شيد مارتين را شاگردى شوخ طبع خطاب كند و بخنداند. مارتين آن خيابان را با گيحجى بيمود. سر جههـارراه ايسـتاد و بـى هــدف بـه

اطراف نگريست.
بالاخخره زير لب گفت: ااخوب، لعنت بر من اگر بروم. اين بيرمرد بـاز هـم
|ز من مىترسيد."
\&o
يكـ روز كرايس به ديـدار مـارتين آمـل - كـرايس از ميانـهٔ كثافـت واقعسى و
 جز ييات بر جستهٔ معاملهاى به قدر كافى بر جسته كه بتواند تو جههاش را با به عنـوان
 وسط تو ضيحاتش به قـلـر كـافى مكــث كـرد تـا بغو يـل كــه مـارتين در بيشـتر قسمتهاى مقالهُ ننگُ آفتاب مثل يكك آدم كودن بحث كرده است.

جكك لندن / 191

كر ايس ادامه داد: (اما من براى فلسفه بلغور كردن به إينجا نياملهام. آنحـه مى خواهم بدانم اين است كه آيا تو حاضرى هزار دلار در اين معامله بگذارى يا نه؟
مارتين پاسخ داد: اانه، آن قدر كودن نيسـتم كـه بـه همـچحـو كـارى دسـت بزنم. اما گوش كن چیه مى گويم. بزرگكترين شب زند گیى مـن در حضـور تـو
 دارم، و هيتِ ارزشى هـم برايش قايل نيستم. دلم مى خواهل هـزار دلار از آنتحـه را كه برايش ارزش قايل نيستم در مقابل آنحّه تو آن شب به من دادى و كسى





جيبش گذاشت.
 ديگرى از عمرت را در كنارم بحَذرانى." مار تين سرش را تكان داد و گَفت: ااخيلى دير شده اسـت. آن شـبـ، تنهـا شب با ارزش زندگىام بود. در بهشت برين بود. مى دانم، اين بـراى تـو پییزی
 دست نخواهم يافت. دلم از فلسفه زده شله است. ديگر نمى غو اهـم حتى يـك كلمه دربارهاش بشنوم.")
 دلارى است كه در طول زندگىام از راه فلسفه به جنگگ آورد.هام. اما بلافاصله بازارم كساد شد.")
يك روز خانم مورس با اتوموبيل از كنار مارتين كذشت، خنداهو بر لب آورد و سرى تكان داد. مارتين نيز خنديد و كلاهش را بلند كـرد. ايـن واقعـهـ، تأثيرى در مار تين نگزاشت. يـكك مـاه بيشـتر، ممكـن بـود او را متنفـر كنـلد يـا

كنجكاويش را برانگیزد، و بـر آنش دارد كـه دربـاره حالـت ذهنـى او در آن

 گونهاى از ياد برده بود كه سانتمان







 ايدن لات و مارت ايدن ملوان واقعيت داشت، خود



 مى پرستيدند و شامهاشان را به پايش قربـانى مـى كر دنـد. ايـن را بهتـر از آنهـا مى دانست.

 نمى توانست تشابهى ميان خودش و تصاوير پپپ





سردستئ نوچههايش بود. او آدمى بود كه نخخست از ديــلن هـزاران كتـاب در
 خم كتابها يافته و بر آنها مسلط شده بود؛ آدمى بود كه تا پاسى از شب دود خراغ خورده بود، با صفحهٔ ميخكوبى شدهاى به رختخواب رفته بود و خود
 بود كه غوغاگران كتابخوان دست اندر كار تغذيه كردنش شده بودند.

 مشتر كانش اطلاع داده بود كه همو اره در جستجوى نويسند گان جـديــد اسـت، و از جمله مار تين ايدن را به خواننـد گانش معرفى كـرده بـود. مجـلات مـوش سغيل، نورثرن رىیويو و مكيتتاشن مگزين با سر و صداى بسيار ادعا كردند كـهـ
 كرد و بيروزمندانه اعلام داشت كه دستنو شت اتو خورده غزلنهاى دريا يـى در بايگانىاش دفن شده است. مجلهُ جوانان و عصر، كه انتشارش پس از پر بدهى هاى مجله از سر گرفته شده بود، ادعايى را مطرح كرد كه كسـى بـهـهـز فرزندان كشاورزان آمريكايى بدان توجه نكرد. دجلئ ترانس كانتينتال شـرحى

 متواضعانُٔ انتشارات سينگلترى، دارنلى و شر كا در اين ميان بـه بو تـــٔه فراموشـى افقتاد. گذشـته از ايـن، مؤسسـهٔ مــنـكوز مجلـهأى در اختيـار نداشــت تـا ادعـاى متو اضعانهترى را مطرح كند.
روزنامهها مقدار حق تأليف مارتين ايدن را محاسبه كردنـد. پيشـنهادهايى كه برخى مجــلات بــه او داده بودنـلف، بـه نحـوى، بـه بيـرون درز كـرده بـود، و كشيشان او كلند به زبان دوستانه از او درخواسـت كمـكـ كردنــد و در همـان حال، نامههاى رسمى درخواست كمكك نيز صندوق نامهها يش را پر كردند. اما


كردند، و نو يسنل گان اختصاصى در توصيف چهرهاش بر صورت پُر قـلـرت و آفتابِ سو ختهاش، ز خخمهايش، شانههاى ستبرش، جششمان شفاو و آرامـشك و متختصر فرورفتگى گونههايش كه هماننـل گونـههـاى مرتاضـان بودنـلـ، تأكيـل مى كردند. در مورد گو نههايش به ياد روزهاى جوانى و سر كشیاش مىافتاد و مى خند يل. غالباً در ميان زنانى كه به ديدارش مى آملند، از هر طرون، زنـانى را
 هشلدار بريسنلـن را به ياد مى آورد و دوباره مى خنلـ يل. زنها هر گز ندـى توانتـل او را نابود كننل - به اين يكى اطمينان داشت. مارتين از اين مر حله گذشته بود. يككبار، وقتى همر اه ليزى قدم زنان به طر ون مدرسهُ شبانه مىرفت، ليـزى زن خوش پوشی از طبقهُ بـورزوازی را ديـد كـه يكا اسـتـ بـه مـارتين زل زده است. نگاه اين زن، كمى به درازا كشيل و ليزى را به فكر اندأختـ. ليزى علـتـ اين نگاه طو لانى را مىدانست؛ بلنش خشمڭگينانه و بى اختيار بـه لـرزه در آمـلـ. مارتين متو جه شد، به علت خشم ليزی بی برد، و به او توضيح داد كه ديگر بـه اين جيزهاعادت كرده است و اصولاً تو جهى به اين جور نگاه كردنها ندارد. ليزى با چشـمانى حيرت زده پاسخ داد: (ابـا يلد مو اظب باشى. مريضسى، ايـن خيلى مهمه!"
الدر عمرمه هيتِ وقت به اين سر حالىى نبودامٍ وزنم دو و نيـم كيلـو بيشـتر










ج40 /

وقتى مارتين جلوى در ملرسهٔ شبانه از ليـزى جــدا شـلـ، بـه هتـل متروبـل
بر گشت.
وقتى وارد اتاقش شد، روى يكـ صندلى پشتىدار نشست و يكراسـت بـه

 شدند و زير پلكکهايش رنگک و درخششى ديگر گرفتند. اين تصـاوير را ديـد،

 ساعت مچچىاش انداخت. ساعت ^ بود. كارى نداشـت كـه انجــام دهــل، بـراى خوابيدن هم خيلى زود بود. آنگاه، يككبار ديگر ذهـنش همـه جيـز را الز خـو
 ناپِيد شدند. در اين تصويرها چیز قابل تشخيصى نمىديل. همواره به صـورت
 ميانشان مى تابيل.
 را به يكك تلگُرام يا نامه يا شايد پيشخدمتها وايى كه لباس هاى شسته شدهاش را


تعجب كرد كه چحرا خبرى از او ندارد، و در همان حال گگفت، (ابفرماييد.)"





 دوپٍ جهيد و بر خاست. مارتين در حالى كه شگُفت زده و گیج به نظر مىرسيد، گفت: (روت!)"

جهرهٔ روت سفيد و اندوهگين بود؛ درست جلو در ايستاد، يكك دستش را

 گذاشت. مارتين در حاللى كه دستهـاى روت را گرفتـه بـود و او رابـه سـوى
 صندلى ديخرى آورد و روى لبهٔ پهن دستهٔ آن نشسـت. سـر مـارتين بـه قــدرى
 عاشقانه|ش با روت ماجرايى پايان يافته و مهر و موم شده بود. اين احسـاس بـه
 متروپل يورش آورد و لباس هاى شستنى يكك هفته آماده است تـا او دسـت بـه


كه من به اينجا آمدهام."

مارتين پرسيد: (اجِه گفتيد؟) از طنين صدایى خودش تعجب كرد.
روت حرفش را تكرار كرد.
 بگويد يا نه.

> (دد يدم كه داخل شدى، چحند دقيقه هم منتظر شدم.") مارتين دوباره گفت: (اوه!)

در زندگىاش هر گز به اين اندازه زبان بسته نبود. قطعاً مىدانســـت كــهـ در
 زندگیاش طورى بود كه اجلزه فكر كردن و حرف زدن را به او نمىداد. اگر به جاى روت، قسمت رخت شـويى چشمدههاى آبگرم شلى به اتاقش يورش بو د، آسانتر مىشد. مىتوانست آستين هايش را بالا بزند و دست به كار شود. بالاخره مارتين گفت: (او بعد هم داخل شدى.)"

جوك

روت سرش را با مختصر شيطنتى تكـان داد و دسـتمال گگردنش را كمـى
شل كرد.
(اول از آن طرف خيابان ديدمت، وقتى با آن دختر قلم مىزدى.") مارتين گفت: (ااوه، بله. او را تا ملدرسء شبانه رساندم.")

 كارى ناسنجيلده باشد؟!
ادزددكى آملم. كسى نمىداند كه من به اين جا آملدهام. مى خواستم تـو را
 ديگر نمىتوانستم دور از تو باشم، پون قلبم مرا وا داشت كه به اينجـــا بيـايمّ چون.... چون دلم مى خواست بيايم." روت از صندلىاش بلند شد و به طرف مارتين آمل. دستش را روى شـانهُ مارتين گذاشت، ضربان قلبش تند شده بود، و ناگهان خودش را به ميان بازوان مار تين انداخخت. مارتين با آن طبع بخشنلده و Tسان گیرش، چون او را بيازارد و مىدانست كه نِذيرفتن اين هديه به معناى وارد آوردن بـزر گك-

 نوازشى در تماس دو تن نبود. روت به آغوش او پناه آورده بود و مـارتين هــم

 آرام آرام، به بالا خزاند و روى گـردن مـارتين گذاشـتـ امـا ديگـر از آن آتـش

 بخارى روشن كنم؟؟"
مار تين حر كتى به خـود داد تـا روت را از آغوشـش رهـا كنـــ، امـا روت

/49^/ مارتين ايدن

روت كه دندانهايش پرق چجرق به هم مى خوردند، گفت: ״اكمى عصبى شدهام. همين الان خوددم را آرام مى كنم. ديدى! حالا كمىى بهتر شدم." اندامهاى روت، يواش يواش از لـرزش افتادنـلـ مـارتين همـچنــان اورا در آغوش گرفته بود، اما ديگر از چحیزى متحجب نمىشد. فهميـل كـه روت بـراى

چهه آملده است.
روت گفت: (امادرم از من خواست كه با جارلى هپگود ازدواج كنم.")

 كنى."
اين جمله را به شكل سؤ ال به زبان نياورد. بلكه با حالتى مطمئن بيان كرد، و در برابـر چچشـمانش، چنــنـين رديـفـ از رقـمههـاى حـق تـأليفش بـه رقـص در Tمدند.
روت گفت: (ااعتراضى نخواهد كرد؛ به اين حتم دارم.") ("حالا مرا كاملاً مناسب و قابل قبول مىداند؟؟" روت سرش را تكان داد.
مارتين إند يشمندانه گفت: پاما حالا در مقايسه با آن زمانى كه او نامزدى

 شدهام - حالا سيگار دود مى كنم. از بوى نفسم متو جه نشدى؟" در پاسخ، روت انگشتتهاى از هم گشـودهاش را روى لـبـهـاى مـارتين

 آن قدر صبر كرد تـا روت انگشـتههـايش را از روى لـبـهـاى او برداشـتى، و سيس اد|مه داد:
"امن عوض نشدهام. كارى بيدا نكردهام. دنبال كار نمـى گـردم. گذشـته از اين، در آينده نيز دنبال كار نتخواهم گشت. و هنوز معتقدم كه هربرت اسچنسـر

جك لندن /

متفكرى بزرگك و شريف است، و قاضى بلونت، به تمام معنا خر است. بريشب با او شام خوردمه، به همين علت، خوب میى شناسمش."
 پس موضوع را به تو گفته است! چپه كسى او را پـيش مـن فرسـتاده بـود؟ مادرت؟!

روت حرفى نزد.
"يٍس مادرت او را فرستاد. مـن ايـن طـور فككر كـردم. و حـالا هـم خيـال
مى كنم أو تو را به اين جا فرستاده است."
(او به تو اججازه مىدهد كه با من ازدواج
 بار هم نبوسيدى. مثل سنگک، سرد و بی حر كت شدهاى. فكرش را بكـن كهـ مـن
 نگاهی به اطراف انداخخت، البته نيمى از اين نگًاه از روى كنجكاوى بود. (افقط فكرش را بكن بيين من به كجا آمدهام!"
اين كلمات ليزى در كوش مارتين طنين انـداز شــندند: اامـى تـوانتم برايـت بميرم! مى توانم برايت بميرم!!
 نمىدادى؟ همـان موقع كـه مـن كـارى نداشـتم؟ همـان موقع كـه گر سـنگیى مى كشيلدم. همان موقع كه هيحِ فرقى با الان نداشتم، انسان بودم. هنر منل بـودمّ، همين مارتين ايدن بودم؟ ايـن سـؤالى اسـت كـه جنــــين روز بيـايى از خـودم

 مرا بر آن مسىدارد كـه از ايـن لحـاظ بــه خـودم اطمينـان مجــدد بــهمم. همـان استخوانم و همان گوشت و همان • r انگگشت دست و پا را دارم. من همان آدم هستم. داراى هيحِ قدرت يا فضيلت تازهاى نشدهام. مغزم همان مغز سابق است. حتى يكك جمع بندى تازه در زمينهُ ادبيات يا فلسفه به عمل نيـاوردهام. شخصـاً
/FV.

همان ارزش روزهايیى را دارم كه هيِّ كس نمى خواست مرا ببيند. و آنچچه مـرا
 آنها مرا به خاطر خودم نمى خواهنل، زيرا خودم همان خود سـابقم كــه آنهـا


 شهرت، من نيست. بلكه چیزى است كه در اذهان آدمهاى ديگـر وجـود دارد. يك چپیز ديگَر پولى است كه به دست آوردهام و همـچچنان به دسـت مـى آورم. اما آن پول هم من نيست. پول توى بانكکها و توى جيب تـامه ديـك و و هـارى

است. و حالا تو نيز به خاطر همان شهرت و پول است كه مرا مى خواهى.")
 عاشقت هستمه و به اين علت به اين جا آمدهام كه دوستت دارم.، مارتين به نرمى گفتت: ا(متأسفم كه متو جـهـ حـرفم نمـى شـوى. حـرفم ايـن
 عشقت به قدرى ضعيف بود كه مى توانستى فراموشم كنى، دوست مىدارى؟"
 عاشقت بودم - يادت بياور! و حالا هم اين جا در آغوشت هستم." (امتاسفانه بايد بگُيم كه در حال حاضر من يكك بازر گان زير كمم، با دقــت

 روت خودش را از آغوش مارتين عقـب كشـيلد، راسـت نشسـت ومـدتى



 تو جهى به من نمى كرد. وقتى تمـام كتـابهــايم رانوشـته بـودم، هـــتِ يـك از

جVI / جك لندن

كسانى كه دستنوشتهاى آنها را خو انده بودند تـو جهى بـه آنهـا نكردنـــلـ در حقيقت، به دليل چجيزهايى كه نوشته بودم، به نظر مىرسيد كه تو جهشان به من،

 روت، حر كتى به نشانه ناخو شنودى به خود داد.





 شهرتى كه در ميان مردم به دست آوردم، باعـث شــد كـه در بافـت عشـق نيـز
 نشدى ازدواج كنى. اما اكنون عشقى بـس نيرومنــد دارى، و مـن چــارهاى جـز رسيدن به اين نتيجه ندارم كه قدرت اين عشق، زاييده انتشار آثار من و شهرت

 البته، اين توجه به معناى تملق گويى نيست. بلكه بدتر، مرا بـر آن مسىدارد كــهـ
 انتشارات و شهرت اجتماعى تغذيه كند؟ گويا چنين است. بـه قـدرى نشسـته و در اين باره انديشيدهام كه سرم دوار گرفته است!



 خودت شنيدهام كه با مداراى تمام از جايز الخطا بودن و سسـتى هـاى نـوع بشـر

حرف زدهاى. اين مدارا را شـامل حــال مـن نيـز بكـن. مـن اشـتباه كـردم. مـرا ببخش!! ! مار تين شتابان گففت: (ااوه، حتماً مى.تخشم. جـايى كـه واقعـاً چچيـزى بـراى بخشـيلدن وجـود نداشـته باشــل بخشـيلدن خيلـى آسـان مسى شـود. هـيتج يـك از كارهايى كه انجام دادهاى نياز به بخشيدن ندارد. آدمى بر طبـق توانـايىیهـايش دست بـه كـارى مسىزنـلد، و بـيش از ايـن كـارى از او سـاخته نيسـت. مـن نيـز مى خواهم از تو خواهش كنم مرا ببخشى كه كارى پيدا نکكردهام.") روت اعتـر اض كنـان گفــت: ا(مـن نيـت خـوبى داشــتم. ايـن را خــو دت

مى دانى. نمى توانستم عاشقت باشم و نيت خير نداشته باشم." "درست، اما با اين خير خواهى مىتوانستى مرا نابود كنى. بله، بله!" مـار تين جلو كوشش روت براى اعتراض راگرفت. (امىتوانستى نو يسند گى و زنـلـگیى شغلى مرا نابود كنى. واقع بينى و واقع گويى، جزء لا ينفكك طبيعت من است، و
 است. از زندگى مى ترسد. و تمام تلاشه هاى تو برای اين بود كه مرا از زند گیى
 كبوتر خان كو جپك و دو در جههار محخـدود كنـى كـه در آن تمـام ارزشهـاى زند گیى غيرواقعى، دروغين و مبتذل هسـتند.) مـارتين احسـاس كـرد كـهـ روت مى خواهد لب به اعتر اض بگشايلد. اابتذال - ابتذالى صسميمانه، البتـه - شـالوده
 قالب گیرى كنى و به صورت يكى از اعضاى طبقهُ خودت با همان آرمانهـاى طبقاتى، ارزشهاى طبقاتى و تنگَ نظرىهایى طبقـاتى در آورى.)" كلمـات مـن در گوش تو آن معنايى را كه من مى كوشم به آنها بــدهم ندارنــلـ. آنچــه مـن ديدم، براى تو، بيشتر مثل پیزى خيالى بوده است. اما براى من، واقعيتى زنلده و حياتى است. بهترين توصيف از حالت تو اين است كه بخويم از اينكه مىبينى اين پسر كك خام كه خودش را سينه خيز از مرداب زندگى تـى بـالا مـى كشـد و بـه


قضاوت دربارهٔ طبتهات نشسته است و آن را مبتذل مى خو اند، كمى متعجـب و سر گرم میشوى." روت سرش را از روى خستگیى به شانها مار تين تكيـه داد و بـلـنش در اثـر عصبيتى ماند گار، به لرزه افتاد. مارتين ملتى صبر كرد تا روت حـرف بز بزنـلـ، و سپس ادامه داد:

 را به شهرت نمىرساندنلد، من همان آدمى بودم كه الان هستم. و تو به سـراغم

روت حرفش را بريد و گفت: الازم نيست كتابه هايت را مقصر بدانى."
سرزنش مختصر روت، مارتين را از جا پراند. خندهالى تلخ سرداد. گفت: ادديلى! در لحظهاى حساس، وقتى مىبينى آن چیزیى كـه سـعادت زندگى|ت شمرده مىشود به خطر افتاده است، درسـت مثـل سـابق از زنـلـ گیى مى تر سى - از زند گی و سو گند سالم مى تر سى.")




 نداشته است. آنكه مارتين عاشقش شده بود يكك روت كمال مطلوب، مو جـود اثيرى آفريده خودش - و روح درخشان و بُر نور اشعار عاشقانهٔ خـودش بـوده

 روت ناگهان لب به سخن گشود:
 به قدر كافى دوست نمىداشتم. حالا بُهتر دوست داشتن را ياد گرفتـه|م. تـو را







 روت هق هق گريه مى كرد و به مار تين تكيه داديه بار بود


تأييد كرد.

مارتين گفت: ا(خيلى دير شده است.)" حـرف ليـزى بـه يـادش آمــد. (امـن


 دير شده است.)







 خيانت پيشين شد خيانت خواهم كرد.

PVD / جك

روت با جشمانى درخشنده در برابر مار تين ايستاد.
 من نگاه كن! !
مارتين در حالى كه به روت نگاه مى كرده، بيش خود گفت چچـه لحظـهُ بـا

 پيولادين سنتهاى بورزوايى فراتر برود. باشكوه بـوده، پـر عظمـت بـوده، دسـت
 بود، او را نه به هيجان آورد نه تكان داد. بلكه از لحاظ معنوى، كـارى باشـكوه
 ستايشـى سـرد از او بـه عمـل آورد. قلـب روت بـه لـرزه در نيامــلـ مـارتين در درونش هيتِ اشتياقى به روت احساس نمى كرد. يكـبار ديگر كلمات ليـزى را را به ياد آورد.
مار تين با قيافهاى مأيوس كننده، گفت: (امريضم، خيلى مريضـمـ. تـا امـروز



 مار تين سرش را به عقب تكيه داد و چچشمانش را بست؛ و مانــد كـود كـى

 در اثر نور خورشيد بر زمينٔه زير پلككهايش شكل گرفته بود و شعله مى كشيلـ، بيمارى خودش، حضور روت و همه چيز را از ياد برد. شاخ و بر گك سبزى كـهـ

 نگاه مى كند.
/FV9

به صدا در آمدن كوبهُ در، مارتين را به خود آورد. روت جلو در بود.
 بروم؟ مى ترسم."
مارتين داد زد: (اووه، مرا ببخش!!") سپس روى دو با جهيد. (امىدانى، ديگـر خودم نيستم. فراموش كردم كه تو اين جايى." دستش را روى سرش گذاشـتـ. (امى.ينى، حالم خوب نيست. تو را بـه خانـه مـىرسـانم. مسى تـوانيم از راه ورود مستخلدمها بيرون برويـم. هيَج كس ما ران نخواهد ديل. آن پرده را بكـش پــايين، تا راه بيغتم."
در طول راهروهاى كم نور و موقع پايين رفتن از پلههاى باريك؟؛ روت به بازوى مارتين چسبيله بود.
وقتى به بيادهرو رسيدنل، روت گفت: ا"حالا ديگر نمىترسم.") و در هـــان حال، آرام Tارام دستش را از زير بازوى مارتين بيرون مى كشيد.

روت اعتراض كرد: ا(انه؛ خواهش مى كنم نيا! لازم نيست.)
دوباره خواست دستش را از زير بازوى مارتين بيرون بكشد. مارتين يـك لحظه احساس كرد كه كنجكاو شده است. حالا كه روت از خطر به در آمـلـه است، مىترسد. او از تر كك گفتن مارتين به هـراس افتـاده بـود. مـارتين دليلـى براى أين ترس نمىديد و آن را بـه عصسبيت روت نسـبت داد. بـه همـين علـت دست روت را كه از زير بازويش بيرون مىرفت دوباره جلو كشيد و در كنـار هم به راه افتادند. تا نيمه راه نزديكك يكك پهارراه كه رسيدند مارتين مـردى را با بارانى بلند ديد كه خودش را به داخل در گاهى عقـب كشـ كشـيد. وقتى از جلـو آن درمى گذشتند مارتين نگاهى بـه مـرد بارانى بـوش انـداخت و بـا با آنكـه او


شخص نورمن برادر روت است.
در طول راه، روت و مارتين خيلى كم حرف زدند. روت گيـج و بـى رحس و مارتين خونسرد، شده بود. يكك بار مارتين گگــت كــه مسى خواهــد دوبـاره بـه

جك

درياهاى جنوب برود و يكك بار هـم روت گفـت از اينكـه بـه ديـدارش آمـله است او را ببخشد. همين و بس. جلوى در، خداحافظى به شـيوه سـنتى بر گـزار شد. با هم دست دادنل. شب بهخير گغتند و مارتين كلاهش را به نشـانهٔ احتـرام برداشت. در بسته شده مار تين سيگارى روشن كرد و بر گشت بـه طـرف هتـل



با صداى بلند گَفت: اروت دروغ مى گغــت. بـه مـن قبو لانــد كـه جـرأت بزر گی به خرج داده است اما در تمام آن مدت مىدانست همان برادرى كه او


 خودش او راتا اين جا همراهیى مى كند.") به محض آنكه مارتين روى پاشنهاش چحرخيد تا بر گر دد و به راهش ادامـه دهد، ولگَردى كه مسيرش بـا او يكـى بـود دسـتى روى شـانهاش زد و پـوزش خو است. گفت: (ابينم، جناب آقا، مى تونى يكك سكهُ بيست و ينج سنتى بم بدى كه امشب كر ائه تختخوابم بشه؟") مارتين بهمحض شنيدن صــدا بـه عقـب بر گششـت. لحظـهاى بعـل، جـو در
كنارش بود.

جو گفت: (ايادت مى آد اون روزیرو كه توى چشمههـاى آبگـرم از هـم جلا شديم؟ اون روز بهت گفتم كـه بـازم هـمديگــرو مـىبينـيم. تـو اسـتختونام احساس مى كردم. حالا مىبينى كه درست گفته بودم!"

 هيتج وقت معنى زندگى رو نمىدونسـتـم، تـا اونكــه خودمـو بـه واگگـردى زدم.

پينزده كيلو به وزنم اضافه شله، هميشه هـم كيفم كو كه. بيين، اون روزا پوست و استخخونم شله بود كار! حالا فهميلـم كه ولگردى خیلى خو ب بهام مى سازه."٪ مـارتين سـرززنش كنـان گغــت: اامهـا بـازم كــه دارى دنبـال تختتخـواب

مى گردى، آنهم توى أين شب سرد.)"
"(هوه! دنبـال تخختخـواب مـى گـردم؟ جـو دسـتش را تنــ در جيـب عقـب شلوارش فروبرد و يُر از پول خرد بير ون آوردد. با شادى گفت: (ابا ايـن مـىشـه هر شاخى رو شكونل. تو هم حالت به نظرم خو بـ رسيل، واسه همــين بـود كــه دستى به شونهات زدم.")
مار تين خنلـيل و حر ون او را تأييل كرد.
مار تين با اشارهٌ دست گفت: (مثل اينكه چچند نفر را لول كردى.") جو، پول خردها را به جيشش بر گرداند.

 آخرين دفهاى كه هممديگرو ديديم تا امروزز فقطط يه دفه مست كـردمه اونـم نـه اينكه خودم خو استه باشمه بلكه چوون شكمـم خالى بود مست شدم. وقتـى مثـل


يكك بار، اونم هر وقت دلم بخخو اهد. همين و بس."
مار تين قرار ملاققات با او را براى روز بعد كذاشـتع، و بـه طـروف هتـل راه افتاد. در دفتر هتل ايستاد و نگاهیى به برنامهٔ حر كت كشتى هاى بخـار انـداخخت. كشتى مسافربرى مارى پوز/ در ملدت پنج روز به تاهيتى مىرسيل.


 است يادداشت كنيل.،) به محض آن كه وارد اتاقش در هتل شد، بـه تختخــوابـ رفـت و زيسر پتـو خزيل تـا بـه خـوالبى كود كانـه و آرام فـرو رود. حـوادث بعـل از ظهـر آنروز،

جكو / FV9 /

تأثيرى بر او نگگاشته بودند. گويى ذهـنش تأثير يـذيرى خـود را از دسـت داده
 از آن حوادث، حضور رختتشوى سـابق و اجبـار صسحبت بـا او، آزارش داده بود. سفر پنج روزه به درياهاى مححبوب جنوبى نيز براى او ديگر معنا و ارزشـى اریى

 برايش حكـم فراموشى بيدا كـرده بـود و هـر روز كـهـ بيـلار مـى شــــه، از بيـلار شدنش متأسف مىشد. زندگى، او را نگگران و خسته كرده بود. گذشت زمــشان، مائَ رنجش خاطرش شده بود.

โ7
صبح روز بعد، گفت و شنود با همكار قديمش اينگونه آغاز شـد: (اببـين، جـو، توى خيابان بيست و هشـتم يـك مـرد فرانسـوى هسـت. بـول هنگغتـى دارد و مى خواهد به فرانسه بر گردد. يكك لباسشويى با اتوى بخـار كو چــك و درجـه
 كار شوى. بين، اين را بگير؛ برو دو سه تكه لباس بخر و فردا ساعت • ا صـبح در دفتر كار اين شخص حاضر شو. او بـه جـاى مـن از ايـن لباسشـويى بازديــد كرده، همه جاى آن را به تو نيز نشان خواهل داد. اگر خوشت آملد و ديدى بــه آن قيمـت مـىارزد - دوازده هـزار دلار -- بـه مـن بیـو، بعـــش مـال خـودت مى شود. حالا بدو ببينم. من سرم شلوغ است. بعداً مىبينمت." جو كه خونش به جوش آملده بود، گفت (اTخه، بيبن، مـارت. مـن امـروز صبح اوملم كه خودتو بينم. T اخه اين جا نيوملدم كه صاحب لباسشويى بشـمr. اوملدم اينجا بات حرف بزنم، آخه ما دو تا دوست قديمى هستيم، به جاى اينـا
 مىتونى اون لباسشويى رو بردارى و با خودت به جهنم ببرى!!

چِيزى نمانده بـود كـه جـو از اتـاق بيـرون ببجهـد كـه مـار تين از شـانهاش گرفت و برش گرداند.
 مشتم كلهات را داغان كنم. به خاطر دوستى قد يممان، حسابى داغانش مى ككم! مگر آنكه درست بشوى، قبول دارى؟؟"


 بودند روى صندلى حصيرى افتادند و شكستندش. جو زير بـود، بازوهـايش را
 بود. داشت نغس نفس مىزد و مـى خواسـت هـواى بيشـترى تـنغس كـــلـ، كـه مارتين آزادش كرد.


 مستخدم، با نامههاى نوبت صبح و يكـ كِّه مجله وارد اتاق شده بود.
 حرف بزنم؟ خودت برو و كار لباسشويى را يكسره كن، بعد مىنشينيم با هـمـ حرف میزنيم."
 مى زنى، اما حالا فهميدم كه اشتباه مى كردم. اما توى دعوایى سريايى نمىتـونى منو زمين بنـى، مارت. من از تو بلندترم.")





جNI / جك لندن

وقتى در بسته شد و جوى رختششوى از اتاق بيـرون رفـتـ، مـارتين آهـى
 با مردم را دشوارتر از روز پيش مى يافت. حضور ديگران، آشفتهاش مى كرد و
 دستشان خلاص شود.
براى خواندن نامهها و مجلات، شتابى به خرج نداد و بيش از نـيم سـار سـاعت
 نيمه مبهم و بى شكل به درون ضما طو لانى ترى، ضمير آگاهش را آشفته مى كردند آند.
 درخواست شرح حال خصوصى برايش رسيده بود †اين نامسههـا را بـه محـض ديدن مىشناخت؛ نامههايى از گَدايان حرفهاى ديد؛ و نامههايى هم از آ آدمهاى خودخواه و جوراجور -از مردى كه مدل زندهاى از حر كت ابـى ساخته بـود و مردى كه ثابت مى كرد سطح زمين قسمت داخلى يكـ گوى تو خالى اسـت
 منظور اسكان كمونيستها بود برايش آمده بود. نامههايى از زنــانى آمــلـه بـود


 فر ستاده بود.
سردبيران و ناشران نيـز هـر روز بـر انبـوه نامـههـاى مـارتين مـى افزودنــــ،





















 پوز








 مى خواهل بخوابد. از قليمه، از خو ابيلدن بيزار بود. خـوابه، بســيارى از لحظـات

 برابر خواب أيستاده بود! اين بار داشت در برابر زندگى میى ايستاد. زنــلـگى، در

 نرود، حتماً به بن بست خواهل رسيد. كه بايد برود. نگَاهى بـه گردواگـرد اتـاق انداخت، و فكر جمع و جور كردن و بستهبنـنـى خـرت و پـرتهــا، خسـتهاش كرد. شايد بهتر آن باشد كه اين كار را در آخرين دقـيق انجـام دهـل. در ايـن ضمن، مىتواند توشهُ سغر را هم آماده كند. كلاهش را سرش گذاشت و رفت بيرون، وارد يكك مغازه́ تفنگک فروشى ریى شد و بقينَ ساعات صبح را به خريـل پنــد تفنـگك خود كـار، مههــات و وسـايل ماهى گیرى گذر اند. در عالم تجارت، رسمهاى ديگرى هسـت، و مـى دانسـت كه بيش از آنكه اجناس تجار تىاش را سفارش دهل بايل صبر كند و به تاهيتى

 برايش دلنشين نبود. خوشحال به هتل بر گشت، و وقتى تصور كرد كه صـندلـلى پشتى دارش منتظر اوست در خود احساس آرامش كـرد؛ امـا بـهمحـض وارد اتاق شد و جو را ديل كه روى صندلى پشتى دار نشسته است، توى دلـش
غرغر كرد.

جو پس از ديدن لباسشويى، سر از پا نمـي شـناخت. ترتيـب همــهـ كارهـا داده شده بود، و او از فردا صاحب مغازه مىشد. مارتين، با چشمان بسته، روى تختخواب دراز كشيد و جو به حرف زدنش ادامه داد واد. افكار مارتين، به جاهاى دور افتادهاى كشانده شده بودنـل - چچنـان دور افتـاده كـه مـارتين خـودش بــه سختى متو جه فكر كردنش مى شد. فقط در اثر مختصر كوششى كـه بـه خــرج

مى داد، مى توانست پاسخحى بلههل. و تازه، طرف صححتش جو بود، كـه مـارتين


 دست كنند و با هم زور آزمايى كنند، مارتين جوابش را وا تقريباً فرياد كنان داد




جو سرش را تكان داد، و يكك دفتر جهٔ يادداشت از جيبش در آورد.
 نظر تو دربارهشون چیه؟؟
 حال به اين فكر بود كه جو كارش را چهه وقت آغاز خواهد كرد. آخرين ساعات بعد از ظهر بود كه مارتين از خوا

 از جو بعيد نيست. آنگاه چششمانش را بست و و دو فوباره به خواب رو رفت.

 نشستن بر كشتى، روزنامهها اعلام كردند كه او با كشتى مارى پپزا به مسافرت



 طبيعى كار مى كردند.

جیه / جك لندن

د كتر گفت: (اهيج چیيز تان نيست، آقاى ايدن، به طـور قطع هـيتِ چیيز تـان نيسـت. در اوج سـلامتيد. راسـتش را بخخواهيـد بـه و جــود سـالم شـما حسـادتم
 رهز تندرستى بىنظيرتان نهفته است. از لحاظ جسمى، مثل شما، يكى در هـزار

مى كنيد."

و مارتين مـىدانسـت كـه تشـخيص ليـزى درسـت بـوده اسـت. از لحـاظ جسمى، هيجِ عيبى نداشت. (اماشين فكر)ش غيب پيدا كرده بود و هيج درمانى
 نمى توانستند او را بيش از تملدن بورزوايى بـه خـود جلـبـ كنـنـلـ هـيـج اشـتياق سوزانى به انديشـيدن دربـاره عزيمـت نداشـتا در حـالى كـه عمــل عزيمـت،
 مىرفت، حالش بهتر مىشد. روز آخر، حكم آزمايشى سخت را داشت. برنارد هيگينبوثام، گر تـرود و تمام افراد خانواده، به اضافهُ هرمان فون اشميت و ماريان كه خبـر عـزيمتش را در روزنامههاى صبح خوانلده بودند بـراى خــداحافظى آمدنـد. پـس از ايـنـهـا مقدارى كارهاى معاملاتى، پرداختت بعضى صورتححسـابهـا و تحمــل سـيل بى بايان خبرنگاران بود. ليزى كونولى را درست جلو در ملرسـهُ شــبانه ديـد و
 علت كثرت گرفتـارىهـايش در سـر و سـامان دادن بـه كارهـاى لبـاسشـويى نتوانسته بود زودتر از اين به ديدارش بيايـلـ. مــارتين بـه آخخـرين حـــ تحملـش رسيده بود، اما دستهٔ صندلى را چسبيلـ و تا نيم ســاعت حـروف زد و بـه سـختنان جو گوش داد. گفت: (امى دانى، جو! تو اسير آن لبـاسشـويى نيسـتى. هـيـج قيـلـ و بنـدى ندارى. هر وقت دلت خواست، مى توانى بفروشيش و بـولش را بـر بـاد بــهـى.
/FAs

هروقت كه ازش سير شدى و خواستى راه بيفتى، بفروش و برو. به همانْ كارى دست بزن كه به نظر خودت خوشبختت مى كند." جو سرش را تكان داد.








 فلزى كه توى جيبام جرينگک جرينگُ مى كنن. راستش، ديروز با يه دختر آشنا شدم، مىدونى، مى خـواهم همـى الان بـاش عروسـى كــمـم. تمـام ديـروزو تـو


 "بولو تو قبرت ببرى؟ مى تونى خو شگل ترين دخترو بییرى.")


و غير قابل فهم بر خوردده بود.
 لابه لاى مردم حاضر در اسكله پنهان شله بـود. پـيش خـود انديشـيل: (ااو را بـا

 تــديل به يكك وحشت شــد. از فكـرش بـه هـراس افتـاد. روح خسـتهاش فريـاد

جAV/ جك ن

اعتراض سر داد. از پشت نرده، غرغر كنان بر گشت، و زير لب گفت: (الى آدم، تو خيلى مريضى، خيلى مريضى! الـ دوان دوان به كو پهاش رسيل، چر تى زد تـا آنكـه كشـتى از جـا كنـد و از
 يعنى در سمت راست ناخدا قرار گرفت؛ و خيلى زود متو جه شد كه بز بز گـمـرد اين كشتى، فقط اوست. ساعات بعل از ظهر را با چششمان بسته، نيمخوراب نيمبيدار، روى يكك صندلى حصيرى سپرى كرد، و غروب كه شد خيلى زود خوابيل.
 مسافران تهيه شده بود و مارتين هر چه بيشتر آنها را مىديـد تنفـرش از آنهـا
 خودش قبو لاند كه آنها آدمهايى خوب و مهربانتن، و در لحظهاى كــا كـه ايـن را مى يذ يرفت، چنين توصيفشان كرد: خوب و مهربان، مانتد كل بورزوازى، بـا




 مىانداختند، گردش مى كردند يا نا گهان با جيغ و داد گوش
 ماهى هاى پرنده را تماشا كتند. مارتين زياد خوابيل. بعد از صـبحانه، صـندلـلى حصـيرىاش را پيـلا كـرده،





/ FMN

يككبار تالشى به خـرج داد تـا از ايـن كر ختـى و سـنگينى بـه در آيـلـ، و هـمر اه ملوانهابه أتاق آنها در زير عرشه رفت. اما متو جه شل كه گر وه ملو انـان
 نمىتوانست هيجِ گو نه قرابتى ميان خود و اين مو جودات گـاومغز جانورسـيرت ت پيلا كنلد. يأس بر مارتين چیيره شده بود. در آن بالا، كسى مـارتين را بـه خـاطر خودش دوست نمى داشت، و او نمى توانست به ميان هـم طبقهأىهأى خـود كــه
 كه مسافران خرفت كابين درجه يكك و جو انان شاد و برحق را نمى تو انست تحمل

كند هـمطبقهاى هاى خودش را نيز ديگر نمىیتو انست تحممل كند. زند گی برایى مارتين به نورى تند و سفيل تبلـيل شده بـود كـه پششـمههـاى آدم بيمار را مى آزارد. در هر لحظهایى كه با Tآگاهى سپرى مىشلد، زنـدگى .بـا شعلهاى سوزان در اطر افش زبانه مى كشيل و بر او مسى تابيـلـ. او را مسى آزرد بـه طرز تحمل ناپِيرى مى آزرد. نخخستين بار در زنل گیاش بود كه با وسيلةُ نقليـه در جه يكك سفر مى كرد. در روزهاى دريانوردى، هميشه يا تـوى انـاق ملو انـان در زير عرشه كار و استراحت مى كرد يا در حال سكانگيرى بود يا در اعمـاق سياه مخزن زغال سنگك كار مى كرد. در همان روزها وقتى گر ماى خفــه كننـده محخزن زغال سنگك را يشت سر می گذاشت تا از نردبان آهنى بالا بيا يلى، نگاهى به مسافر ان مىانلاختت و مىديل كه آرام نشسـتهانـلـ و كـارى جـز لـنـت بـر دن

 مى كننلد، و به نظرش چجنين رسيله بود كه بهشت واقحى همين محدو دهاى است كه اينان در آن رفت و آمـل مـى كنتـن و جسـمششـان را در آن نگـه مسى دارنــن. خوب، حالا خودش، اين بزر گُمرد عرشه، به قلب آن بهشت آمله و در دسـت راست ناخل| نشسته بوده اما باز بيهو ده در جستجوى بهششت گمشثدهاش سرى به اتـاق زيـر عرشـه و انبـار زغـال سـنگك مسىزد. بهشـــت تـازایى نيافتـه بـود، و نمى تو انسـت بهشت سابت را نيز بازيابل.

FへQ/ جك /

كوشيد حر كتى به خودش بلههل و چجيز جالب تو جهى پيدا كند. سـرى بـه جمع آشفته و يـر سـر و صـداى درجـه داران و كمـكك ملوانـان زد و وقتى از آنجا بيرون آمل خوشحالل شد. با يكك افسر جزء كشتى كه در حال اسـتراحت بود صحبت كرد؛ او آدمى روشنفكر بود و بىدرنگك تبليغات سوسياليسـتىاش را آغاز كرد و يكك دسته اعالاميه و شبنامه تـوى دسـت مـارتين گزاشـت. بـه سخنان اين شخص كه در تشريح الخالاقيات بردگان بود گوش داد، و در همان

 را به ياد آورد كه در آن، اين فيلسو

 نداشته باشد - يا اصلاً چیزى به نام حقيقت و جود نداشته باشل. اما ذهن مارتين خيلـى زود خسـته شـلـ، و دوبـاره خوشـحال شــد از اينكـهـ بـه صـنـلـلى اش بـر مى گردد و دوباره پر ت مى تیند.

او كه در اين كشتى مسافرى به قدر كـافى بينـو ا بـود، بـا مصـيبت تـازهاى روبهرو شد. اگر كشتى به جزاير تـاهيتى برسـل، او پـهـ خواههـلـ كـرد؟ مسجـور است به ساحل برود. بايد كالاهاى تجارتىاش را سغارش دهلـ، با قايقى كه بـــ
 انتجام دهد كه فكرش آدم را به وحشت مى انداختى. هر لحظه كه كمى بر خود فشار مى آورد تا جلىى بينديشد، خطر بزر گیى را مىديد كـه دورادورش حلقـه زده بود. درست بود، مارتين به دره سايه رسيده بود و خطر اين بود كه مـارتين
 سر مىزد. بى. و قد يمى زند گیى خوشحال نمى شد. كشتى مارى بوز/ در امتداد بادهاى بسامان

شمال شرقى بيش مى رفـت، و ايـن بـادة بـاد كـه وجـودش را آغشتـته بـود، بـهـ خشمش آورد. صندليش را از جايى كه كذاشته بود بر برداش









 پس يك بار ديگَر راه افتاد و قدم زد د.














جوك لندن /

است. سـرانجام، راه درهمان همـهٔ بيمـارىهـايش را پيـدا كـرده بـود. كتـاب را برداشت و همان قطعه را با صداى بلند و شمرده خواند:

رها از عشق بى حد به زندگى،

با سپاسى مختصر،
سِّاسگزار از خدايانيم:
كه هيتج عمرى ابدى نيست، كه مرد گان هر گز بر نمى خيزيزند

كه حتى خستهترين رودخانه
سرانجام در جايى امن،
به سوى دريا مى پيتِح.




 اما مار تين به چه انتظارى نشسته است؟ وقت رفتن است.

 دستش را از پنجره بگيرد و آويزان شود، پايش توى آب است. مى تواند بى سر



 خند يد و گذشت. فرصتى باقى نمانده بود. براى رفتن خيلى ناشكيبا شده بود.

لامبپ اتاقش را خاموش كرد تا باعـث لــو رفـتن حر كـاتش نشـود، آنگـاه پِاهايش را از دريحچهِ بيرون داد. شانههايش مـانع شـدند، و مـارتين مجبـور شـد
 خارج شد. تكان كشتى به كمكش آمد، مارتين از دريحٍه رد شد و دستانش را را

 ديوارى تاريكك كه إينجا و آنجا روشنايى دريجّههايش به بيرون مى تابيـد، از كنارش مى گذشت. كشتى داشت از فرصت استفاده مى كـرد و تنـد مـىرفـت. تقريباً پيش از آنكه متو جه اين موضوع شود به عقب كشت كـتى رسيده بـود و آرام بر سطح كف آلود دريا شنا مى كرد.

 بدنش او را متوجه كرد كه براى چهه كارى به اين جا آمده است. در كارى كه
 دوردستها با نور خفيفى ديده مىشدند و مارتين با اطمينان خاطر، در آغوش
 هزار و چند كيلومترى برسد.
او اسير غريزه غيرارادى زندگى كردن بود. دست از شُنا كردن برداشـت، اما درست در لحظهاى كه احساس كرد آب از خط دهانش بـالاتر مـىرود دو دستش را سريعاً با حر كت بـالا آورنـدهاى روى آب حر كـت داد. در فكـرش
 خوب، هر چهه باشد، او آدمى با اراده بود - آه، ارادهایى جنــان نيرومنــد كـه بـا يك حر كت نهايى مىتوانست خودش را نيست و نابود كند.

 بيرون داد. با حر كت تند و پُر توان دستها و و پاهايش، توانست شانهها و نيمىی

جك لندن / Far

از سينهاش را از آب بيرون بياورد. اين، شتاب بيشترى بـه فـرو رفتـنش در آب مىداد. آنگًاه خودش را رها كرد و همجچون مجسسمهاى سـفيل بـه اعمـاق دريـا فرو رفت. تا مىتوانست آب را به جاى هـوا فـرو بلعيـل، مثـل آدمـى كـهـ گـاز بيهوش كننده را با نفس به درون ريههايش مى فرستل. وقتى داشت خفه مى شد، دستها و پاهايش، كاملا ًبىاراده در آب حر كت كردند و او را تا سـطح آب بالا آوردند و در زير تابش مستقيم نور ستار گان قرار دادند. متكبر انه بيش خود گفت اين اراده پر كردن هوا به شش هـاى در حـال انفجـارش خـوددارى كنــ. خـوب، پــاره چچيست، بايل راه تازهاى پيدا كند. نفس عميقـى كشـيلد و ريـهاش را پـر از هـوا
 آب رفت، و با تمام نيرو و اراده بـه شـنا پرداخـتـ. پــايين تـر و پـايين تـر رفــتـ، حشمهايش باز بودند و مارتين به رد شبح گونه و فروزان ماهى هـاى خـال ســياه

 گسستن ارادءٔ او مىشود. اما ماهى ها حمله نكردند و مارتين فرصتى پيــدا كـرد

 ستختى حركت مى كردند. خودش مى دانست كه خيلى پايين آمله است. فشـار

 واداشت تا او را پايينتر ببرند، تا آنكه ارادهاش شكست و هوا با فشارى فورانى
 رو به بالا مىرفتند گونهها و حششمهاى مارتين رانوازش مى دادند. آنگاه درد و حالت خفگی بر او چیره شد. اين درد، مر گَ نبود بلكه فكرى بود كه در ذهن دوار گرفتهٔ او به نوسان افتاده بود. مر گک، دردآور نيست. اين درد، زند گیى بود

- تيرهاى زندگى اين احساس ناگوار و خفه كننده؛ T اخـرين ضـربهاى بـود كـه زندگى میتوانست بر پيكر مارتين بنوازد.

 آب بياورند. مارتين چنان بى حالانه شناور بود كه گويى در دريـايى از منظـرهـ

 اطرافش چهه مىديد؟ خيال كرد داخل يك فانوس دريايى است، اما نور - نور سفيد خيره كننده در درون مغزش بود. تابش نور، تندتر و تندتر مىشد. صداى
 عريض و بى انتها سقوط مى كند. و جايى، در آن بايين ها، به ورطهُ تاريكى فرو افتاد. تا اين جا، آگاه بود و مى دانست به ورطهُ تاريكى افتاده است. و در همـان لحظهاى كه مىدانست، ديگر مغزش از دانستن باز ايستاد.


