زاهاروا اسبالكو

3


زالهاريا استِّانكو

جرويز شهريارى



دوراذ كودكى و, ثوجواني انو .

 بعل بـ تبران آم آلد.
 دو
ا ا (

多



ت Glueste Tr


2, 5 as

ا 1 ( Y


组


 . بع از;






 2
 s jolalla


 ('s)) اس است، ب4 ز ; jix () بـ لر لر

 كود كی خو





## ZAHARIA STANCU

## VÎNTUL ŞI PLOAIA



## بـاد و بـاران

زاهاريا استانكو

# بــاد و بـاران 

زاهاريا استانكو

ترجهة يرويز شهريارى

| Slancu, Zaharia |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | r |
|  |  |
| ISBN 964-94905-4-x |  |
|  |  |
| Vintul si ploaia. |  |
| \% ا، |  |
| 109/ |  <br> r/ illorr in |
|  | Irar |
| pAr-194AY |  |



باد و باران
زاهارـا اسستانكو
برويز ثها ياريا



حـردفجيسـي: گُجبينه
لـِرَرِّرانى : مهرانـ
جابب: سهر

زانُر: بُرُواك كيوان
www. pj-keyvan.com
enail. Jafari@pj-keyvan.com


ISBN 964-94905-4-x 964-4ヶ400_f.x
YQ

## يّيش تفنتار













را مى گرفت ـ منعكس كند.




از كتابِها يُّ، به خصـوص در "( بِابرهنها ها ) تصـوبر كرده الست.
 برهنه امستا و همهُ هيجانهـا و ســادىهـاك دوران كود كى من ؛ از آن جـا

آتاز هيمّود ه، ،







بلاناصـله بعد از جـكـ جهانى أول، اليتانكو به بخا رسـت آَدل ه خحيلى




هى كذر رندند . زاهاربا المتانكو هم راهى جز اين نذأشت.






اجتـماعى وسيا سى دا دنبال مى كند ، مقالههاى امتانكو را ، كه به مرور و
 حـسـاب آورد . در هـــه: كـارهـاى الستانكو ـ شـعـر 6 رمـان ، داستـانان بَزْوهش و متاله ـ هدف و عشتق واحنى وجود دارد : نه تنها زند كَى را
 دركر گونى آن است.


 نـتـانـهُ روح קـرشور ، كــجـكاو و مبـارزه جـوى اوسـت. شـاعر 6 نـيـروى

 به التماس و زارى نمىنشـيند ، بلكه لحنى معترض و خشــغين دارد .


 در سـيزده سالعى آن را تر ك كرده بود ـ اظهار دلتنگى مى كــد . در تشعر \استانكو، خجبرى از خياليردازىىهاى سادهلوحانهو و بى مايه نيسـت؛ شـعر امتانكو تر كيبى امـت طبيمى و زنده از لطافت شـاعرانه و دركى وانـعـى و مسلـمـوس از اعـتـراض و مـبـارزه . جــالـبـ ايـن اسـت كـه أستانكوى جـوان ـ كه تازه گام به عرصئ ادبيات كُذاشته بود ـ تسليـم جريـانهاى باب روز نسد و به ارزش هاى نكـرى ديـرى رو آورد ـ او
 خـوانــنـن گـان خــود در رومـانـي ، ادبـيـات تــوروى را كــــف كـرد .





 تازهای از به سهنين را منتشـر كرد ، خحوأند گان و متتقدين، بار دبِگر به


 بى اندازه احساسـاتى و غيرقابل درك بود و از خلال آن نـى اشلد ديد گًاه


 وسيلهُ فا ثيستهـا و سُرايط اردو گاهى كه در آن زندانى بود مى ثردازد .







 الرتجاعى مقاومت كرد ، شتجاعتى توقالعاده و اعتقادى عميتى به بیى آينده









 آنتونسكو مخالف بودند ـ وجود داشت. در بين آنها كسانى بودند كه نه تهلا مواد مورد نياز خود را از بخارست سفارش مىدادند ، بلكه Tآشیز
 دنبالهدار خحود ، نـمونههايى از اين جــيـيت رنگارنگ را انتخاب كرده است. در صفحهه هاى اين كتاب، تصويرهـاك جـالـب و بر بمنى زيـادى
 رابارور كرد و طى سالهای بسيار ؛ اين ذخــرهُ ذهنى را ك مودد استفاده ترارداد .

نوشتّهای، بعدى زاهاريا الستانكو را پيـدا كرد ، ولى آلى جه در رومانى و جه در بيرون مرزهماى آلن، جهرهُ مردمى داده استى،
 نوشتهاى ممتاز و خحاص است. اين ، منظو مهُ غنائى بزرگى است كه ك، اين


Y / / باد و باران

بزر انسـان، انسانى كه عليه نظالم دولتـ كهجه ، عليه مالكان و عليه سـرمايهدارى


بدبختى هايى كه سا للهاى طولانى؛ دومانى را رنج مى داده امست.
 رمان كوتاه (پ بازى با مركّ") و (" جـعـونه تو را دوست دارم") ، كه در
 استانكو است.
نـويـســـده 6 دورهُ ديـگـرى از كارهاك نحود را ك بـا رمـان تـاريـخـى





 رومـانى در يـك دورهُ كامل تـاريـخى، صصبـت مى كــد . نه تَنها تهرهمان
 صدنه آرايان ديـكر هم از كتا بى به كتاب ديگُ هنتقل شدهاند .

 را ، در نيمه اول سدهٔ بيستم، ترسيم مى كنـّ .

 بدون ترديد ، درخششان ترين نمونه از رشته رهانهايـى كه به هم مربو طاند

زاهاريا اهتانكو /F|

 با يــد جـيـزى بـيـنـابين اعتـرانات بونين و دالستـان تـاريـخـى ـ اجـتـمـاعـى بالزاكى داننست. جالب اين جـاست كه سيماى نويسـنده رومانيانى، هم به بونين و هم به بالزاك نزد ديكى اسـت. رمانهاى الستانكو ، همحتون زندكى




 دوران تاريخیى مؤلف را نقش كرده امـت.
 استانكو ، گواه بر آغاز ادبيات تازهُ رومانى | ست. قبل از استانكو ، هيَ区 كس نتوانسته بود تا اين حد و با اين قَاطيت، از كـذشته بـرد و آن را هخـن بیى داريه فرزند تودور و عارى، دهقانان فقيرى از رومستاى عقبـمانده
 مى كذراند درباره خحودش حـكايت بى كند و ؛ ضـمن آلن، كسشود و مردم

 وتّتى از روستاى محل تولد نحود ، از زندكى و از آن جه در كود كى و

 (( نراموش نكن داريه هيح پییز را فراموش مكن. باز هم

لز كود كى خود بگُو ، بايد از كود كان دوران كود كيت


تو نبايد نراموش كکى...". . .
و اين، آهنـگ اصلمى رمـانهـاى زاهاريا الستانكـو اسـت. در ايـن رمانهـا ، اوج احـسـاس با بـكـــت و دركـروشن و هو شـيارانه، كه با


 جذابيت كتابهاى زاهاريا الستانكو .
(( باد و باران)") ـ كه در آن، با جيرهد ستى، زند گى مردم رومهانى
 مقا مي دالرد ؟
 نقشّى جدى در شكل كرنتن رومانى جديد داشته استص: انتخابات عهو میى



 اين اتتخخابات بستگى دانــت . طبيعى اسـت كه اتتخابـات، با مبارزهاى

سخت و تند همراه بود ، اين مبارزه ، دمرانـر كشثود را دربرهى گرفت.




كه در ليست حزبب كمونــسـت روهانى ، از ناحـئُ دوردمت (( تهليو )"، ،


 درمى آيد و در آن، ههرهُ نويســده ـ كـ به دنياى خحاطره هاى خود سفر
 حادثه هاى طولانى يكـ دورهُ تاريخى، جان مى گِيرند .













 تكان دهيد ، سر ديگر آلن به لرزه درمى آيد . «)






 گروه هاى حا كم بردومانى به رهبرى كارول دوم كمى خمواستند جلوفماليت













 نحوى تَوانسته اسـت مقام خود را در حكو متـ دمو كراسى خحلق حفظ كند و أز تَدت خـود براى نحراب كارى در انتخـاب نامزد كـمونـيــتـهـا



زاهاريا استانكو /







 حال ، تصويرى هنرمندانه و عاماست. در اين رابطه، رمان الستانكو ، در




و 6 بعدها ، نخـستين فاشيست و فوهرد رسـمى رومانى بود د
 آنتونسـكو امــتا، ديـكتاتورى كه بعـد از خـلـع كـارول دوع بداقبال، به حكودت رسيد ، نويسنده باموشكانى و دقتت خمـلتههاى آَتونسكو را شـرح مىدهد 6 هـان كسى كه رومانى را به اتحاد مفتضع و نابود كتـده: بـا آلـــان هـيتـلرى كـثـانيـد . اودوبـار بـرخـورد نحود بـا زنـرال را ، و




يـك جنايت كار جنگى، در دومانى محا كده مى كرد . تهـرمـانـان اين كتـاب يـرمضـمـون، مـن در آوردى و زائيــدهُ ذهـن نيستند . آنها از متن زثد كى مردم دومانى كرفته شدهانـد و بسيارى از

1 1 / باد و باران
 نيروهند او ، در طول زمان، هيج هجيز را الز ياد ثبرده است. دنيـاى ادب و هنر بـخارسـت، جـايـي كه داستان يرداز به آلن تعلقَ دارد 6 مقام خاصى را در كتاب اشُغال كردده اسـت، مثل اين اسـت كه هـمه
 درصحنهاى كه از شيادىهاى بويارين بوردياى متحتكر صشبت مى كند 6



 صحنه ها ، به هيَع كس رحم نمى كند . در جـريان مبارزهُ انتخاباتى در ناحيهُ ((تهليو )، ، نو بــــده با ديير
 شتخمـيـت اين انـسان و درنحصلتتها و رفتـارهـاى او ، مظهرىاز جـنـان




 عمل ‘ به دشمن كـكـ مى ككند

 در مــداتـت بـيانـدازه آن و در جــذابيـت هــرى آناسـت. در (ا بـاد و باران «) ، حتى مىتوان از وجود دو رمان در يكى جلد ستخن كفت: رمان

زاهاريا اسـتانكو /9

اول ان دوران كو د كى و جو انیى تهرمان داستان ، به صـورتى شـاعـرانهو

 ديده اند 6 مى نوازد ؛ و در رهاندومه ترازددى اجتماعى را هطرح مى كـد


عـيرد ازد .

هر هنـر مـند واقعى، كثششى بر گشت نايْذير به سوى جـست و جـوى
 استانكي هم كازاين امراستثنانيست: بسـيارى از رمانهـاى او رابايد زند كىـ

 رمان (( بـاد و باران) ) را امستادى پِرَّجربه نوثتـته اسـت، انـسـانى كـ



 تنها موجب دلبيستكى بيشتر او به سرزمـينش و تنفر عميتَتر او به هر آن جه مانـع زند كى مردم مى شُد ، گرديد . زمان به او آموختـ كه بايد

 با روح و جان نــل آينده عجين كرد ، اين شـعار كه در تما م صسنه هاى
 تـــكيل مىدهد ، كتاب زالهاريا انمتانكو را به صوردت كتـابى مردمـى

در آورده ا سـت كه هـمـه مـردم دوز گُار هـا را بـه تحـوانـدن آن نـيـازمـنـد
مى كند .

اS. كتستانتى نوومسكى
19V\%



بخش اول
روباه

VULPEA


## فصل اول

سـ نفر بوديمو سـواره، در جادهٔ يـر گل و لاى مولدوواى سفلى مسانرت مى كرديم.
شُب رادر (ههورلى")، در انجمن شهر و و روى زمين كذر درانديم، در
 ليكوآروثي گنت:
ـ حالا، در هر آبادى، المبهها را عوض نواهيم كرد. و من گگتم:
ــ إتر بتوانيم.
Tووثّ يرسيد:

- خرـ ا نتوانيم؟ ؟ ـو با لحنى كه بــيـيار برمعنى بود ، ادامه داد : ـ بايد بتوانيم. حتماً بايد .
 يك كلمه را برزبان راندم:

باسخ فورى و تند بود :



 هم نبايد از د ستت بدهمـم

شُهر دار برسيد :


حرف مىزنيد ، حـدايتان را بلند نكنيـن .


 درضـن ، صـدای من، همـيشه همين طور امت. Tوشّ كنت:
ـ بـسيارخحوب، بسـيار تحوب. اگكر شـــا را (ارفيقي)" مدا كردم،





مدكن است عصبانى تشويم.
شهردار از حرون آدوش نترسيلـ . حتى از اين حر كت آدوثّ ك كه

 بود ؛ به بِا و كالاه بزر كُى انز بوسـت بره به سر دأشت. كلاهش را إند كـى





صورتى آبله گون و دراز ، در كنار آن ايستادهريود:

وازهُ ((رنقا )) راكش دار و ، بهروشنى، تحقير آميز ادا كرد .

 حـر كت ددر آورد (و معـلوماسـت، كك اين تهـديـد ، متـوجـه مـا بـود ) و باخوش خحدمتى باسخ داد :


زنده بمانيـ و از هر بی سـرو پانى دستور بِگير يـم• وانـمو

ـ به اين جا ، كى برمى گرديـب؟


- به هرحال هـ هُر نبايد با مردم....



 مه يا ") ، هـ حـرفى نخواهيم زد ؛ آنها هم تروتيمـدند .

 موانق نبودمه ولى جحرأت تكردم با او مخالفت كنـم

 قا بل فهم بود . كافى بود ، اسبهـايى را كه والثر به دنبال الو مى آورد ؛
 ساموئِل تصـمـيم گرفته بود مـا را دست بيندازد . آ روش؛ بـهـد از ديـدن

اسبسها يوزخخندى زد :
ـ آقاى مـاموئل ، مثل اين كه خيال خحوشمز گُى داريد ؟
شهردار دوباره ابروهائِ را درهم كثيـد و كفت:
 نــى توانم اسـب خحلق كنم . كارخحانه اسببــازى هم، هنوز الحترا ع نشـده


كـونيــتـها . . . جمـع بشـويد و اختراع كنيد .


نزديكى مى كند . والر جشیدكى زد و گفت:
ـ نيست. اسب د يكُكى نداريم! آقاى ساموئيل اين طور مى كويد . به ليكوTَ دونى نگاه كردم، آرام بود ، با هـهان حـالتى كه همييشه او


زاهاريا الستانكو / 4 \$
 هيجان او را حدس زد ـ و ا اكنون، لب بالأى ليكوآ دوثى تكان مى


سا كت بود . هر سه نفر خحاموش بوديم. شهردار تكرار كرد :

كلمنت سيگهنوثي با تندى گفت:
ـ دست از خدأ برداريد ! او را با داستان اسبها ما قاطى نكـــد !


نمى شود ، از دست من خه كارى ساخته است؟
سيگهنوش دوباره صرسيد :

 مهسافرتأى دور آمادهاند

ولى كلدنت سيگه نوثى بلانا مـلـ گفـت: - با من بيائيد


او نگاه كرد :



زند گى در خانهام، به من حـرام هى شـود .
ـ ولى اين اسبها مال او نيست. آنها را دزديدهاست. آلنها را دوسال يـئى ، از هيتلرىها دزديده است، وتّى كه از (٪ مولدووا )" فرار

。

مى كردند.
 اسـبـ هـا بِـول داده ، شـاهــد هـم دارد . بـرادر زنـ مـن دزد نيـســتص. او آدم

نحوبى است.
سيگّنوش لبخند زد :
 دزدى المـت.
شهردار به طرف ديوار رفت و از بشت به آن تكـه داد ، مشل اين كـ


خاطرجــــ باشد . بعد بـ والر كغنت:

- جو

ولى هنوز دستتش را كبراى گرفتن هووب، كا ملاًّ دراز نكرده بود


او زد.


 كرد يد .
ميگّنوثَ با پوزخند گُنت:
 از مححل انجـمن شهر خارج شـديم. آتاك سامونيّل در جـلو و بقيه در

 شد . حيـاطى كه شهردار ها را به آن جـا هدايت كرد ، وسيـيع و تـيـز بود





والر يواشكى به ما فهداند كه او درو غ مى گويد .



بوسوT نكا نرياد زد :

و با باسن داديـ:


بر گثت و گڭنت:

وينت ) الحتـا ج داربـب.

كفت:


خود باثــِـــ .

و بـيگنوش گـت:
 نكتيم و به آن هیه حق دار ى، برسى.
و ما به تاخت به راه افتاديم....

 |سبها ، لذت بخشُ است





















راهاريا أستانكو /Wr

 تو تَف، دوباره به حـركت واداريـم. و اسـبهـا ، كه دو دوران جـتگ بـ
 مى رنتـد . براى ايم كه مبادا در گود الى بيفتيم كه خلاصى از آن دتُوار



 آدمها ...
از آروثت برسيدم:
ـ اين دره را مىشتناسى؟؟
ـ البته، دو سال در ايمن جاده هـا كار كردهام، وجبـ بهو وجب ايت



 عميتق ! اگر اسـبها به لجنزلار مرداب بينتند ، آن وتت، .. برورد گارا ، ما كناه كاران را بـخشش ...

سيشكنوث كفت:

 . . .
عن به آرامى، مثل این كه با خودم حرفت میزنم، كغتم:

ـ هرگز آنها را خوشحال نخواهيم كرد ، هر گز !

 فـــرده 6 باز هـم


بارهاى آب سرازير بود .
ابر سيـاه 6 همه جـا را تيره و تار كرده بود ، ولى دو جلو ، از ميـان
 تشتخيم داد .


ليكوآدون برسيدم:
ـ قكر مى كنى بتوانيـر به همهُ آبادى هاى ناحيه برويم؟


 ـ مكر ما حت داريم دستور بدهيم؟

 مـى خحواسـت مـا را از اسـب به زميمن بـيــدازد . ناجــار بوديـم امـــهـا را



 دور و بر . البته به نظلر ميدسيد ، باران، بلندى ها را شـديدتر مى كوبد ؛

حِحر| كه زيرفششار آن،جـنگل به زوزه كشُـيدن افتاده بود . حيرت آود بود كه درختان بلندى هـاى دور وبر 6 در برابر جنين بارانى مقاوهت مى كنـد و از ريشه درنمى آيند .





كـل او مخخى شُد ـ و من صداى او را شنيدم: ـ عـجله كنـيد ! بيـاده شويد ! اسسبها را بخـوابانيـد و آمـاده دنا ع

باشـــد !
فـكـر كـرد م: جـه خـوب كه خـدمـت دـربـازك را در سـواره نظـام





 داشت، خـيلى زود منظور مرا نهميـد ودراز كشيـد . روى زمين خوابيـدم و


همين كار را كرد ، و البّه خحلى سريـع تر • آروش دستورداد :
ـ تير اندازى نكنيد ! با يد بغهميم كجا دخخفى شده اند ! در خـمن ك ههتر
است متو بهه نشوند ما |سلحه داريمر.
سِيَّن نوش يو اشكى كفت:

4 / باد و باران

ـ آهان، TTنجا ، طرف راستتان، ديديد ؟






 با انضباطى از ارتشُ آلـمـان روبهرو شـده بودم. ولى این هـا ، آلــانى
 وتتـى به فاصله|ى رسيدند كه گُمان ميى كردند براى تيراندازى به


به طرف ما كردند .
Tورث كفت:
 شليكهها ، كا ر اسببهايمان را سا ختّد .
 حر كت د شـمنان نحود را دنبال مى كرديم؛ بدوناين كهنشانهاى از زنده

بودن خودمان بروز دهيم
يكى از كها جـمان، با صدايـى خفه فرياد زد :

امكنتان بدهيـ.. .










كنيد ه .
دوباره صـدا را شنـيديم:
 ـ برو بابا ! بلشُويكـها به جهنم رفتهاند ، الان هر سه نفرشانـان در قعر جهنماند !
ـ مطمنـنى ـ مطـئن ! با اسبها يشـان كشته شـده اند . . . مردهاند . .. هر سه نفر

مردهاند ..
ـ با وجود اين، احتياط كن!






 _T Tتش !

تقريياً با هم شليكـ كرديم• بلافامله، مدأى نالهاى بلند شـد : ـ يـكى از آنهـا بى حـر كت مـانـد و سـرش دوى اسلحـه|اش افتاد ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { ديگرى روى زمين غلت مىزد و هى ناليد : }
\end{aligned}
$$



 -". . . . . . . . . . .
دوباره رگبار تـير آغاز شـد . سه نفرى كه در پنـاه گاه خود بودند ؛



 رسيـدند ـ دو اسب بدون سـوار را ، به دنبال خحود ، يـد كـ مى كشـيـدند : اسبها هاى دونفرى كه در شيب تَه افتاده بودند . از ما دور بودند . تِيرما


 خـوددارى از تَـراندازى برالى كسـى كه اسلحه در دسـت دارد 6 دشوار

كفتم:
ـ كـم ما نده بود ما را بكــند ، زند كيمان به مو ئى بسته بود .


كوشّش را تيز كرد و گفت:

ـ ممكن المت خودش را به مرگ زده است تا به او نزديك شويمر.
ـ نكر نمى كتم، اگر زنده هم باشّد ، نبايد از او بترسيه •



 رسـيديم كه مـر تــر كششته شـده بود ؛ جـوانى بود ظاهراً بيســت و بنـب يا ثـش ساله، صـورتش سرد و بیروحو رخـسـا د درهم شكـــتهاش مايل به

بنغش بو2 . . .
ليكوآ دوذش نگاهى به او كرد و گَفت:
ـ به بالڭ بينى انُ خوردهـ .
احسـاس كردمَ، با إنسوس حرف مىیزنذ .
سيگُنوسّ پرسيد : ـ كد|مهان؟

و من گُتم:
ـ نمى انمـ ـ نه هى دانم و نه مى خواهم بدانم .
 ولى از حتيعَت مى ترسِيدم، هر سده نفر شليكـ كرده بوديم ' جحه اهميتى




نفر دومى كه گرفتار تير ما ششده بود 6 هـان كسـى كه ماءرش را صدا مى زد ، مسنـتر بود ـ به بشثت افتاده و به آسهـان عبوس خيره بود ،



 خون كم نمىشد .... وقتى ما را ديد ، با صدائى كه بّ زـحمت شنـيده هى شد ، گفت: ـ آب... آب...

سيگهنوش كف دسـتهايش را زير باران گرفنت و (ظظرف) در
لحظهاى پِر از آب شد و خم شد به طرف زخمى و او را سيرابب كرد .

- مـمنونمبا

ـ اهل كجائي؟
ـ اوردله وينت
-و اين مرد جوانذ؟

-و يقيه؟
ـ كدام بقيه؟

ـ آهان، بوسوTَنكا بود . . . و . . .

توانستم آنها را به خاطر بسِّارم


ـ مى نحوامتيد ما رابترسانيـد يا بكشيد ؟

-

- براى اين كه از دست شـا خلاص شـو ايم.


 سال نشُده است. .. كه مى نواهيد حالا ، يمنى بعد از انتخابات، دووباره


 ـ أين ها را جه كسى به شهـا گغته امت


هم مى گو يند . آدمهاى مختلف همه همين جيز ها را می گُويند . . .













كفتم:
ـ بايد يينيم، كمىتوانيم خمون را بند يـياوريم؟
سيُّه نوّ موافقت كرد :


هفتتِير سوراخ شده است.
نا گهان لرزش سردى را در تمامى بدن و تالخى تاشناسى را دردهان


نفر ، فقط من هنت تِير داشتُتر




زير لب مى كفت:
ـ كار دن تمام است. .. من مى ميرمّ. .. بى جاره بسرم....
ـ نقط بسرت؟
ـ از بـابت خـودم ناراحت نيستم. من عــر خـودم را كردهام، ولى برأى يـسر

 بيـوه شـد . هنوز شوهر نكرده بيـوه شد . . ـ ـ مكـث كرد و و بعد با با بدزبانى


خانهُ يك بد كاره برد . . .
بى اختيار به جـايى نكاه كردم كه جـسـد يـسرش افتاده بود ـ هيـع

زاهاريا استانكو / Pr
 مـورت مرده و كُونههاى نروانتادهاش را مىشـست. . ت تنها باران بود كه او را نوازش مى كرد . ولى مرده نيازى به نوازش ندارد . به هيـج هـيز تــَّز ندارد .
باران بـه شـدت مىباريـد ، مثل آبى كه أز سـطل بريـزد . بـاد هـم، $=$ مرطوب و تاريـك بود .




 مرد زخحمى را ، كه در نزديكى خـسر مردهانش به خشـت نحوابيـده بود



 به طرف اسبها يمان بر كشتيبم كه درنحون نحود غلتيده بودند . آب



آدوش معطل مى كرد . او كُفت:

- به نظرم 6 اين يكى هنوز زنده است است



به كردن اسب كثيد و بلافاصله، در گوش او شليكى كرد ـ آروش گفت:
ـ كارخوبى كردیا.

از سيگّنوش يرسيدم:

ـ بـ بـه البته .
ـ و آدمهم؟
سكوت كرد و بعد تا گهان كفت:

- ولى امروز كسى وا نكشتم.





Tوشّ گُفت:




سيگنونى ريرسيد :

آدوثّ سكوت كرد • دن كّنتم:






 Tوشي گُت:
ـ بعدازظهر اسـت، ولى مشل غروب تاريكـ شـده ه اين جـا خيلى زود
تاريك مى شود .




 انتاده باشتيم. بلك روشت است كـ ما ما هم مىتوانستيم مر ده باشيم. هر روز و هرساعت، كسانى به دنيا مىى آيند و كسـانى مىميرند . و مكر مهكن

 احساس مى كردم خطر از ما دور شده است. ولى همين احساس؛

 كـدن هـدر او ، كهد




FY / باد و باران

كشيده و مشّ كسى كه د كلهـ مى كند ، آغاز كردم:

- زيبانُى هاى طبـيعت در حـد كــال است: اين جـا سـرزمينى اسـت
 آTسهانى آبى و مردمى صلع دوستت، با ، . .






 د سـت هاى خحود را روى صـورتم گُرذته بودم، تا اين كه حس كرد مش شـيب

 بلند شـد . بعد دومى و سومى ... هنوز از كيجّى سقوط درنيا هلـه بودم كه
 خو دش را به زمين جحسبانده است و هى خواهد شليكـ كند . حند قدم آن
 آ مـاده مـي كـرد تـا به طـرفت بوتهزارى كه دد بـريـد كـى مـقـابل سـيـا هـى
 د يـد 6 ولى از صداى كلوله ها مى شـد حـد ظاهراً هـطان سه نفرى كه ، بعد از نخـستين برخحود ، فرار كرده بودند ، دوباره با خند كهك بر كثته بودند .
بمد از بلند شُدن صـداى نخستين انفجار 6 آدوشُ فرياد زد :

ـ نارنجكها را هدرنده. آنها رالالزم داريم.

 نشـستـد . تــراندازى تطـع شثده بود . ولى وقتى به سيـگهنوش نگاه كردم، ديدم دوباره دستشُ را بلند كرده امت. با وجود اين ، انفجارى صورت نكرفت. سيگُهنوش دستش را تكان داد ، به ما علامت مي داد . آدوثّ كه

جلو سيگك نوشي روى زمين مى نحزيد 6 يرسيد :


- زانويم.

Tوشي سـرش دا به طرف من بر كُرداند ـ داشتم خحود م دا به طرت بال'ا 6 به ســت آنها 6 دى كئُاندمر
 خونريزى ثّطع شود . والا . . . بعد از يـك ساعت، به خاطر خوتنريزى،

تلف ميشود .


 او را با احتياط به طرف بوتهزارى كشاندم و از او خوالستم، بی حـر كت


ـ ر رنقا . . . رفقا ! بايم دا از د سـت دادم. النگ شُدم !
من با لبتند پاسـخ داد م;
 با هم مى تُود زند گّى كرد . . .



- يس تو هـ قبول دارى كه من بییا ميشو

- هس تو هطمئنى یاكى مرا خحواهند بريد ....

دراز بكنّ .
ولى سيگُهن نوش ول كن نبود .
ـ - نــيلى غـمانـگيـز است كه هـا يـم را از دست دادم . .. من رقص را
دوست دارم. .. هن عاشت رتمـم.
- من هـ رقّم را دوست دارم و زمانى شيفتهٔ آلن بو دم. ولى هركز نتوانستْم برتصم. و حِقدر دلم مى گرفت وقتى هى ديدم، دختر دلخخواهـ، ، با ديگُرك هيرتصد . . .
- جرا خحودت نـى رقصيدى؟؟

ـ دا سـتـانى دراز دارد ، بـرايـت تـعـريـف نحواهـم كـرد . فــلاًّ آرام
باش ...
ولى ميخدنوش طورى دراز كهـيدله بود كه كويا ، كار شـاقى را








F4/ زاهاريا استانكو

سلحئ خود را مى جیكاندند . همهمه نزديكـ مىشـد و من، بىاراده فكـر

 ولى خيلى زود ، فريادى بلند شد :

ـ رنقا ! كجا هستيد رنقا ! آ
معلوم شد به دنبال ما آمدهاند . آروسُ پِاسخ داد :

تجات دهند كان نامنتظر ، نزديكـ شـدند . آنذها مـا را الز مركى

 ـ از كجا نهميـديد در مخمصه افتادها ايم؟ "اورلهوينته" راه درازیى داريم....


آشفته، همه خيز را روشن كرد :
ـ مـا در محل شـورا بوديم، در انتظار ورود شـمـا ـ بـسركى با عجله



 نجات دأديد .
مردى كه مخاطب آدوثّ بود 6 با فروتنى لبخند زد :

 است، رفيت دير ...

ه / باد و باران

Tوّى كفت:

ريسيد . نبايد تصجب كرد .

خود ، أسب هم برأى ما آورده بود ند .
Tآدوش دو به من كرد و در حالى كه لبخند همى زد ، گُفت:



 انسـانها ، با آن كه خحويشان نزديكـ هم بودند ، تفاوت هـاى زيادی با هـم








نزد يكى نحانواد كى را احـساس كرد .
شرسيدم:
ـ هـه كــونيـــتاند ؟

 در زندان هم بوده انـ .
سيگهنوّي كفت:
(زاهاريا أـتانكو / I

ـ اين رنقاى دورانديش - لبخند بر لب داثتت، اگر جه حالش براى



بِّ2

مـ نرى داشتيم.

با تمام كردن كار زختمبتدى، به بـيگهنوسّ كمكـ كرديم تا روى

= زی= . همه به راه افتاديم.
 - نيـبا و آرامداشت ؛ حر كت و رنتار او هم آرام بود ـ نا كهان رو به من كرد:



 حزب حسـاس باشد ؟
ولمى من، جملةُ قبلى او را تأيـد كردم:







و خحستُى ، اعتقادهاى مرا ، اعتقادهاى استوار قَديمى مرا خـميف كرده






باد و باران....
باد و باران...
باد و باران...

ليكوТَ دوبيّ كنارم بود و متو جه حالم شـن . برسيلد :



 اين را نمى فهمى كه ما اين فرصت را نداريـم كك مأيوس ثــويـم و دو حـيـئ









زاهاريا استانكر /




 در سكوت هحر كت مى كرديم، ولى ددقانان همراه ما ، اين مردمان عجيبى كه هم به يكديگر شتبيه بودند و هم شثباهتى بين آلنها نبود ، مرداتى


 ساده و طبيعى و بى بید مى نحواندند كه تنها از قــين مردمى برمى آيد .




 بود در آن جان خود را از دست بد هند ، هيـج كس دربا رهُ دو نفرى كه


 اين نتيجه رسسيد كه دراين سرزمين؛ در مولدوواى سـلى، هـهـ حـير خحوب

آدوش برسيـدم:


باد و باران / $\Delta f$

ـ تُروتمندى از ((هورنى)) ، دوبار نما يندهُ هجلس بوده امـت . زمانى عضـو حـرَب ناسيـونال ليبر ال بود 6 ولى بعد به طرفـ ناشيـــتـها رنت و


امروز ديلى، ترسّو هم نــــتـت ..



باد ر باران...
باد و بارانذ...
باد و باران...

بزر گى ديدم كه بالاى آن بريده شده بود ـ آرونُ كفت:


ـ بله، روستاك، هـثهور هيـرُّها .









زاهاربا استانكر / هA

كو بِكـ و كج و كوله ، كه به كوتو له هـاى عقب|فتاده مى مـاندند ه ترار

مسر گذشت خحود و اندوه نحود را به همراه داشتـت. .
يكى از هنيرّها به هن كفت:



عى آيم.



بدهـيـد . . .

 ميـگهنوشي را از جلمو هدايت مى كرد و ديـُرى، در عقب اسب، مرافتب







 سيـگار و جاى سـرد بزرگ كرفته بود . . . و به جاى بوى زمين ، به بوى


شهر هاكى دور دست، دور نمىشوند . . .

 توانسـت او را بغل كند و مانع از افتادن او دوى كّل و لآى جاده بشـود .


زمين يوشتيده از گُل بود .


- پیه بايد كرد ؟

يكى از آنها كه از هـمه كوتاهتر بود 6 ولى شـانههايى ريهنتر از
ديگران داثت ، باسـخ داد :



هوش هى آيد .


هينّ2 ليخندى زد و كُفت:

- حـيزی نيـــتـ. الان درسـت مى كنم. او را روى شانههـايـم خحواهـم

كذانتت...
هــين كار را كرد و مـا ، دوباره 6 به راه افتاديسم م من عقب آنهـا بود


 واد الشـت او را روى زمين بخوابانيم و زانوى او را هحكم بينديم. با رسـيدن

ذV/اهاريا استانكو

به آبادى، مىتوانستِيم فكرى جلدىتر بكنـيم•







 جــان ما را از بِا در آورده بود كه حاخـر بوديـم بي نختستين كلبُّ روستايى

 برســـم: هسمل شورایى ده .



 جـلا شده بو دند
 آمده بود 6 از ما المتعْبال كرد . هـيكل بيشّ از سحـ بلند و اندام نيـرومند

 نزديك كلاه بودتى نـود بالا برد و سللام نظأهى داد .
/ $\Delta A$

ـ شُاد باشيدل . . نحوش آمديد رفقا !
 داريم، دستور داد او را به داُحل يبرند .








 بـو تَـن هـا
 كه با كار سختت و مـداوم كـئاورزك مسرو كار دارنـد . يـكى از آنهـا



 و كفت:
ـ دوى هيز بخوابانيل اونو نريد . . اين جا . . . آرام. بخـا رى كو جكـ آهنى نزديكـ ديوار بود ، يـكى از هيْزُهـا در آن را باز كرد و از ثـانههـايـى كهروى زمين بود ، در آلذوارد كرد . ولى




 مى كـثـيـد و رنگُش بـريـده بود . بيهوده تمـور كرده بودم ككه زنم را





تور داى ده كرد و گفت:
ـ مـى دانـم ايـن جـا از د كتـر خـبرى نـيـــتـ، نه درايـن جـا و نـه در
 جرستارى بيـدا كرد كه بتوآتد از خحونردِزى جلو كِيرى كند !


برستار بوده و صـدها زنحمى را ...

ـ همين الان رفيتَ . . .
و دئيس تـو رای ده دستور داد :

تو ضِيح بـده .



بوئولِّنا مسحبت كنم
دنيس شُورا با تلخى و اندوه پاستخ داد :

 نــــشـود كرد . . . خحودتأن ديـديـد در جـاده جـه خـبراسـت: بارانان، بـاد

شـديد و ده غليظ.
ـ تا صـعَ دير مىشو د . . . خـيلى دير .


 و هو هو مى كرد و ، ظاهرأ، خيـال نداشتـت دست بردارد . (باد ، هـيـ؟ وقت نمى ايستد . .. هيجَ وقت. . . ) رئـــس ثــورا دستـور داده بود ، به افتتخـار ورود ما ، به هـر قَـــتـتى
 آوردند ـ همغ كسانى كه در اطاق بودند ، اظهار نحوشُحاللى كردند :

- جه نوب! ! حالا كرم مىشويم...
 - و در روشثنانى به جـبـو جوش مى آيند ، .. ـ برای خحوردن خون ها .. .
 لبخند مى زدند و با شادى مى خنـديلـد بخارى تا مـدتى نتط دود مى كرد ـ ولى بالانحره هيـزم كرفتو اطاق، تا حدى كرم شـد . با ورود به اطاق، بالتو بوستر را درآوردهء به




ميز دراز كشـيده بود و به ندرت مىناليد . هيترُها ، تّا آن جا كه مـكن






بودهاند . دهزيا به طرف زنحى رنت و با روحيهاى شـاد كفت:
ـ خحوب رفيتى ن نشان بده بينم كجا را سوراخ كردهاند ؟
 زد 6

رهزيا به صحبت ادامه داد 6 منتّه اين بار بأ لحنى ديگر :
 زانو مانده است.... جراًح مىتواند دوساعته آَ دا در آورد .... ولى كو

رسرسيدم:
ـ ـو از شـها هِيّج كمكى برنمى آيد ؟








خيلى زود ، با يك بطرى بر كثـت، مقدارى نفت سفيـــ، ، ته بطرى بود . و


 ـ أحساس راحتى يـشترى مى كنى، رنيق؟ ميگه نوسُ تلاتُى كرد و لبخندى در جهرهاش ظاهر شد . ـ دربدت مثل سـع يا سوختـه. ..

تقريباً هـهُ دهقانانى كه تا دل جـُعل جلو ما Tمده بودند و بعد ، ما را به (اورله وينتت)" دسانده بودند ، به خانه هاى خحود رفتند. تنها دو سـه




$$
\begin{aligned}
& \text { ـ مـنونيم. اين جا بشّقاب بيدا مىشود ؟ } \\
& \text { ـ البته، آوردهام. اين بشقاب و قاشتق. } \\
& \text { - براى هـه چییز متشكريم• }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { رئيس شورا كفت: }
\end{aligned}
$$

 خيلى به ما سخت كنشُت رنتا . . . حتى تصـورش دا نمىتوانيـد بكنيد ،



زاهاريا استانكو /

ـ هـهُ آين ها را مى دانيم رنيقَ ، خوب مى دانيم. لازم نيست تكرار
كنيد. ..
رئيس شـورا د كر كون شـد ـ صـدايش را بالا برد و ، نيـلى قاطـع،
كّن:
ـ ــكر عيبى دارد دوباره بشُنويد ؟ .. . اكر خـوشتان نمى آيد كه

آَدها ايد و مى خحواهيد به ثـما رأى بدهيم؟




 مى آورد ؟"
رئـس شـو را خـمن بيرون رفتّ، كفت:

- جلسـه، ساعت هفت صبح در مدرسـه.

آروئ برسيد :

- خيلم زود نيست؟


 عجيباين ك، طراوت خهره خود را حفظ كرده بود ـ جهره تازه و شاد

او ، به هلو مىمانــتـ.
كلنـت سيگّ نوث از برمستار برسيلـ :
ـ د كتر ، مى توانم يكـ سبكار بكشم؟



ولمى تنها چرستار شُدم .

و با لبخندى پָراندوه كفت:

آوردهام؟ به درد مى
「
ـ البته كه به درد مى خحورند . وقتى از آنها استفاده كنيـم، كسى
تعجب نخواهد كرد . . . آن وتّ هر كونه تصجبى از بين مى رود . . .
بك بـ ستار كفتم:

خبراسـت ؟ مردم چحه مى كويند ؟



|ا


- مرد مرا نصيحت مى كنند .

مريم مقدس در "(مولدوواى سغلى ") چی توصيه هايى دارد ؟ آدوش كه به كنـت و كوى مـا كوشُ مـىداد ، آرام تحـنديـد . وله

رهزيا مُوخحى نـى كرد . كاملا جدى، ولى با لحنى ملايم، باسخ داد :

"


 كر ككسى بتواند حتى يكـ كـونيسـت را بكتُد ؛ هـهُ كناهان او بخشيَيده

 لبخند از حهرهُ Tونّ دور شـد . جههره هن هم درهـم فرو رفت.... و كلـنت سـيگّنونْ كه دود سيگار را
 با يد مواظب ارواحو اشباع هـم باشيَمَ

آدوثّ تأييد كرد :
 باد و باران در يتــت ينـجره بيـداد مى كرد ، باد سـرد و باران سـرد

بود . ولى هوأى اطاق كرم شثده بود .





 '
دهزیِّى حر ستار ، كه هنوز كنار زنحمى بود 6 سيكارك روشن كرد .


44 / باد و باران

مسيكار زد م، دو باره به ياد مردانى افتادم كه در بتكل بودند : آنزيل مرده
 هـم، بلانا هله بعد از رنتن ما مرده اسـت ... ولم من زندهام . . . زندهام و





 فردا صبع، دوبا ره به زند كى خـودم اداهه مىد هـ ، زند كى خمواهم كرد 6

 نحواب، به نحوى ديـُر ، درنحواب ، با نوعى زند كى ديـكر ، و كاهـى با

 هر كز يكـنو اختت نبود هاند . . . ولى 6 هيع اتفاقى نهى انتد . اين تدرت







 ميوه ها ، بر كَ ها و علفـها ، هـه از نور و عطر بانته شُـدهانـ ـ در اين

 نيــتـد ! درخحتها هم بوى خوشثى دارند 6 ولى كن نـمىتوانم آلن را بيان



كرد ش مى كردمَ دو به روى درخحت بزركى ايستاد و و برميدم: ـ درختـ! جه برئى دارى؟
درختـ خنديل ـ مثل يك آدم مى خنديد - بعد به من كفت:


 لب د خترهاست . . .

تصجب كرد مو با حيرت پرسيدم:

-











 جنگّلى كُردش مى كتم كه درختان آن هـّم ندارند ولى مى بيـند . . . درخحت به من گنت:
ـ تو نبا يد تمجب كنى كه، هر كسى مى تواند بافكر خود ش صسجت

 به جايى يرد كه قصر (٪ أزدها )هد در آنـباست؟

- جرا گفته است.

ـ تو جیه گفتهای؟
ـ گغته| ام كه با سرعت خيال بروه .
 ستارْأى به ستارهٌ ديكر برويم.




ـ بله ، بله ، خـيلى قَتُنـع! - هى توانم خودمرا به آنها برمـانم؟

 باسخ مى دادند . و با همهـه ر د به صـداى بلند مى كـتّند :










 مىناليـ .
تكانى خوردمو يرسيدم:


است...

- ولى آنها كه مردهاند و در جنـكل تنهايشـان كذاشتهايم، هـيزى

حس نمى كنـد . . . دردى ندارند .
برستار خخديل ، سيثهنوثى با بد جنـسى كنت:

نكثتشام.

Va

Tآتـتى جويانه كنتر:
ـ بله د رسـت/است. تو زندهاء، وخــع تو ، هـــع ربطى به وضـع آنذها نـدارد . تو زنـدهاى، ولى آنها مـردهانـد . نه، آنهـا به زتـد كـى ديـُرى

 جرتوى . . . لمياه . . . ظلمانى . . .
ولى هي از كجا هىدانم كه مرك جـيــت! بـكـ من مرددام و بمد







 مرده طـيُّى ندارد ، باران بر مرده هاى داخحل جــُلِ مى بارد ، آنها دو







زالهاريا استانكو /

به كسى كه هايشَ وا از دست داده امست، جـه غرامتـى مىتوان داد ؟ و

كه كدام زند كى باشُـد ....
نا كهان ثرستار به حرف آهد :


 ديـهام... ماههاى آخر جــُ در » (تاتراخ") بودم. با برادرمروبهرو







 قلب ندارند .



 بودن. .. نبودن.... بودن.... بارانذ و باد ... بارانو باد...

باد و باران / VY

باران و باد ...

باد از كّا مى آيد ؟ وقتى بحه بود مى كنتند : از T آخر دنيا . آخح دنيـا كـبا سـت؟ كـــى نــىدانـسـت آخـر دنيـا كجا سـت، هـرا كه دنيـا Tآحرى ندارد . . . بله 6 دنيا آخر ندراد . . .

دنيا بیى يا يان است.
جهان را رززى نـيست.
ولى زند كى، بِّيان دارد ...

با و جو د إين مـكن امـت براى دنيا هم، بايانى باشد . اكر اين طور

 وجود دارد ؟ و اگكر به آنجـا برسى وو از انتهای دنـيا ، لز مـرز بـايانى



دنـا يا يانى ندارد
جهان بی مرز است
ولى زندكَى، ها يان دارد ....
 پيـدا كردهام؟ نيـلى مونا در هـيان باد و باران، به سـرعت خـيال ، زمين دا




زاهاريا استانكر /

$$
\begin{aligned}
& \text { است و تقريياً هـهُ بجهها بلدند اتل متل توترله }
\end{aligned}
$$

- رامتى اگر جهان پا يانى دارد، بعد از آن و دورتر از آن هیـــت؟ ـ خيلى سـُوال مى كنى نيلى بهتر است به جاى آلن، لب هايـت را به من
- برایاين كه مدتهاست لبهايم خشـك شدها اند . ـ لب هاى من هم خشك شـدهاند . . . باوجود اين . . . بده ... . ـ نسىدهم. -- برای اين كـ لبها يـم تلخزاند ... .
 دنيا بـىآيانذ است.
جهان را مرزى نــــت.
ديًا بـىرز و بـى يا يان است...
ـ ولى زندكى كـ بايان دارد ؟
ـ زند كى هم ، در واتـع، مرزى ندارد .
- يس من و تو هر كز نـيميريم؟
ـ نه نيلى، مـا همى ميـريم. مـر ك به مـراغ مـن و تو هـم مى آيــ ....

$$
\begin{aligned}
& \text { بدهى تا ييوسم• } \\
& \text { ـ نـيدهم } \\
& \text { - جرا؟ }
\end{aligned}
$$

ديرتر يا زودتر ‘ چنـبن روزى میرسل . جلو آنرا نمىشيود كرفت،

ـ ـس جـرا كفتى زند كى آخر ندارد ؟




 - يس فتّط ما دو نفر مى میريم؟


 بكريزد .





 با سيكارى كه بر لبش مى لرزيد ، خحوابيد .

ـ نيلى...
-

- مى خحواستم چیيزى بكويم...
- بكو .

VA زاهاريا ادتانككر

 رثلثهايى را درسـت كرده بودند ، از زير آن كّنـتند . صـداى آنها را

ها ئـز ؟ يـادم نيـــت. . .


 زند كى ما جور ديكُى شُده بود ؛ هـهُ زند كى ها .. .

بارانذ و باد ...
باران و باد ...
باران و باد ...
 نـنـو استته اســت؟ بـراى جـه بـاران وتَتى عـى آيـد كـه كـــى او را دعـوت نكرد ه اسـت ؟ و جـرا ، وقتّى كه هـه منتظر باران هستند ، نمى آيد ؟

 - حقّد مانده ؟

وتّ كمى داريم 4 نحـلى كم....



 كمس بر ای ما مانده است. . . خيلى كم خيلى. . . د درست به هـمين خاطر ،

هى خحو اهم تو را يوسسم غيلى ... به همين خاطر ... .


كافي امـت. . .
 او را توازش دى كردم، با نوازش من تكان مى خورد و بدتش مى لر زيد . زمزمهُ او را ثـتيدم

هيّعوتت... تِرا نازم هى كنى؟

كه دلم هى خحواهد تو را ناز كنمـ .. .

چیـزك نكر نـى كردمه . . .



بارانو باد ...
بارانو باد ...
باران و باد ...

عقب زد.
ـ نه نـى خواهم، نمىـخواهم مرا بغل كنى . . .

با اندوه كفتم:
ـ بــيار نحوب، بسيـار نحوب نـهى نحواهى. عيبى ندارد . آدمه يدون بو بيلدن هـ، ميتواند زند كى كتد ، آدم، بـون عششت هم همى تواند زنده

با ثـد ...
نيلى مونا تأيـد كرد :
ـ بـه


دارى!
ـ بله 6 البته .







حالمى كه اورزو:
حـيـاط بـزركى و آر|مستهای، در كنـار نهر دوسستا وجـود داتُـتـ، باغى با درخحتهاى كونا كون ميوه: ميبب و كلابى، توت و كردو ،.. .


 مو ها يـى روشتن و چسشـانى آبى. از جاكى دورى آمده بود و آو را با نامى


 نـد يـدهام. مـوهـاك هــمر آهــكر زرد بود و رنـك يـو رمـيـده را به ياد

 اودذو صـدا مى كرديم.' او هـم از اين امـم ناراحـت نـودد و حـى آنـر ا
 را با نام اصـلىالش صـدا نمى كرد. .

 ريختـ بودند ، مردم كشتارهـا را از ياد برده بودند و زند كيك، برمدار


 زيبا نُى او ، زبانزد هر هعفلى بود ـ در روستا های مختلف، به خاطر او ؛


را مىزدند و مىترمـيدند :

مى 'آيد
و عادر او باستغ مى داد :

- خواهش هى كتر ' حه دليلى دارد كه نيايد ?
در ((ووداكارول)ه تشريغ بياورند ؟ ـ با كـال ميل...


زاهاريا استانكو /

و جو انان به روستاهای ديكر خبر بیدادند :

مى كند . . .
ـ همان د ختر آهنكر ، كه جهـزيهای نرأوان دارد . . .




برنـهداشٌت


ـ مبر كنيد تا يـينيد .
جوانان بسـيارى، برای خوامتـكارى، به منزل آهنـكر هىرنتند 6


يك روز 6 مرد سيع حهرهایى كه ثبيه ارمنى ها بود 6 در خانهُ آ هنكر را زد . او ديكر جوانى خحود زا بـشـت مسر كذاشتـه بود ، مـورتى امـلاع
نـشـده و لباسى نـامرتّب داشُـت و جـاى آبله، در صـورتش 6

خود آهنگر در را باز كرد
ــباكى كار داريد ؟
هـرزن سبيلو یاسـخ داد :
 هم آهدهايم عروس خحود را بيـيــم•

A。

آهنكر از يـرزن هرسيد : ـ ـــــا نوه داريلـ ؟
 بسرتان كجاست؟ ـ كجاست؟ هـين جا ، هـراه من. آهنـر كم مانده بود عقل خحود را از دست بدهـد ، ولى او 6 آدم
 نمس داند در آن جا جه يـش

 اودذو ، بلاناصله بعد از عروسى، خحانه و با غو آهنگرى خود را فروخت

 وامدى ناهأنوس كه به ياد ندارم، مرگى آنها خور فـا كـ بود ـ هـر دوى

 مىديدم، هـيـُـه حامله بود . در برابر سلام من، مـرش را با غرور تـكان هى داد : به شكم خود مى باليد



رينتـت و تِّافّ خود د را از د دست ندهد ؟


او هنوز 6 مثل دوران مدرسـه همرا مـــثا صـدا مى كرد . ـ نمىتوالم خاله اودزو ، خيلى كار دارم.

زالساريا امتانكر/ A1

- مىنموامم تو را بهـبكار دهوث كنم، سيكارماى معتازى كهاز نْ مرم بانى ماينده ....



 مىناميدم: تطال اودنو....

مرستار رهزطه، يكـ باره از خواب بريد و برسيـ:
ـنجيلى خوايدمج



جى نواب ديدى




مـيكنونى بود ـ در زانو ...
ـ معمولاً خواب برداشتى از زند كى استو با آن مخلوط مىْود ـ ـ
 كبا Tشاز مْده امت.



/ Ar

هير نهده است. لبمايش نازكو رنك بريده بود ـ ـونهمايس ه ــالـت
 خوايـده امت. دهزنا كنت: - وغع يدى اصت. دارد مى موزد .
 - برمتار ه راستش را بكو . حالم خيلى بد امت؟ مى يخوامم حنيتع را بدانم.
 ضرم زده كخت:

 در اغتيار دارد ـ بايد با دارو جلو عغورّت را كرنت. .. - نبد دارم؟ - نحوب، ايمن طبيمى است... فكر مىكنم سىو مشـت با هسى و نه. .. جيزى نيست. .. از اين بدنر هم ديدهام... بيـارى دا به باد دارم ككدر تب مهل ويكدرجه مىسوخت... - بر صر او جه آهد؟
 نـّد...

دوبارهء به ياد دوستدوران كرد كيم، الورنو انثادم. مثل مادıرثه





AF/ زلساريا المتانكو




 رفتّه .

- هطور شـد الورزو كبا اين ارمنى ازدواج كردى؟
...s.




- نورا تمىبوسبد

الودزو آه مى كثـيد. بعد كربه مىكرد . آه مى كـنـبد و كمربه
مى مرد.





 آنما مردهاند . خملى از آدمها مردهاند. آنها در مينما فيستند .....

014 g / / AP




 : als

=
 كيو بــتـا نـراندازى كزدند ، كيونيستها هم از خود دنا ب كز.دند

و آنها را كثهـد .




 T T T
 دمند . اكر جـسدما را بیدا كردند و بع ده Tوددند ه به بهتر • مُور.ا را از وزلينهُ خود آزاد كردهاند .





A0/J/ / /


 كنت:
ـ المر تمصيم كرنته ميرون برويد ، اسلحهتان را نراموش نكيـه .



مسكن است به د رد تان بغغورد .

مهالهام را ماف كرد و همراه با لبنند تلنى كنت:
 עيكه به نْده


 عله ما ...
Tآلاث تايمد كرد :







 كم مهل نغر بودند . بغفىما املهه مـ دامتّند .




ـشـا مْوهرانها را كمتهـ 1

ـنان آوران ما را كـْتَد !









 آنها كمى مبر كرد و وتمى نربادما الدكى نرو نــــت ، با نـام و•جرد خود نرياد كهیيه:

 ...l路....

AV / اماريا اصتانكو;
...!! ـ

!
از ميـان جـعيـت، كسـى به موا شليكـ كرد . هينزما هم بالاماصله
بامــع دادند .
آنون خودش را به بلو رسانبد و نرياد زد :

كنته كافى نيست؟ نورأ ساكت مْريد ، والا ...



از ميانجهعيت، كسى آتْتى جويانه كغت:

و ديكرى با او مم اواز شُد :

. . . تمراندازى كن

تازهاى بِيُ آبد .
زنها دوباره زادى خحود را صردادند و جـميتـدوباره ، زمر من


بار هاز عا استعبال كرد • مرمـيد :

ـ ـجند نغر بودند ?
من جواب دادم:

- مس- جهل نغر
. .

احساس كرد . او ادامس داد :

. . . .
Tرون، با تيانهای مسكرم كـندهه به او كناه كرد و كمت: ـ هـيع تاصغن ندار2 . . . كارى نكردته ، نتطل فرياه ميزدنه . بعد
 توخبلى مهتر از منه اين نانون را مىدانى كه: مركز از اصلمه اسنغاده مكن، مـك برایددنا ع از جاتت.
ميكُنون با شمان لهن تَلمى كفت:


نغـنـر كرد ...
 رلى يكى از هنرْهـا ه دخحالت كرد . جـوانـ بود بلند تامـت و انـ. كى

 هر كت كرده امست. بهآَوثّ كنت:



نكرديّ



A8/ زاماريا اصتنكو








 دندانها يُش را بو مم نشرد و كنت:

 رلى بعد از يكى دوز ، خيزى يادن نـيماند ... .


 وهمناكـتر مى كرد ... باد و باراذ...

باد و باوان...
باد و باراد...

جـْــانم دا بـتم و دوباره به دعوازه طلمى دسيدم:
 - بـد و مادرمرا ثانـع كرد كه بول زمادى دارد و مـتواند مرا
/ 10



- ـو خوشْبخت بودى؟

- ولهيظامراiٔ مر در نمى آورم...




 برتُى آد . فتــ بلد بود بول بیمع كند .





 ـ

خو ومهزاند ومم مسطر • بغرماكيد ه ميل كنيله !
امتحان كرد م. وانمأ خورُمزه بود ـ اورذو ادامه داد :



زاهاربا استانكو / 11

 بزرك كند ...
اودزو دمانسْ را از كردو بر كرد ؛ مدتى آنها را جربد و بسد
باسخ داد :



 نحورد . عـدا را تْنـيـدم و بهطرف حـعامدويدم. مر طورى برد او را به اطات آوردمو دوى رنمنخواب خحواباندم. يـرامنس را باز كردم. حتى

دوى مينعان آب باسْيدم.... ولمير هير شده بود ....او مرد ....



هريل . كلامى به سر ندانــت و هابرهنه بود .



 آورد و به بسر كـداد ؛ بمد مستى كردو برداتْتـو بهطرفاو كرفت.

ولى پسرك تبولى نكرد .

 -ططور میتوانم?

 مى كمد
اودزو بهاو نكاه مى كرد و لبغند فعيغى برلب داثـت:







نرامرش كند ، يا آن را نبردازد .
كردوها را مىجويد و لبخند مىزد .



ـ نه مـنـترىهـا دوســت ندارند به منازهاكى برونـد كه مـرده را به



 را كوض نكردم و يك هغت لباس عزا بومّيدم دوباره لبخند زد و دوباره دمسنش درا به طرفـ بـنْتامب كردو دراز
كرد .

- برا كردو نمىتورى؟

زاهاريا امتانكو/4P

- مبلم نسى كـد .
 میع وحـْنى از آن ندارم.


 كنم. ضو هر نـى كن.... توهر نمى - برا

كذامْته است! ـ بله، درست اسـت. از بدر و مادرم شم جبزهابیى ماندهاست، ولى


 دوباره كردوها را در دهانْ كذانـتْ. بـ آرامس و با حعرمله مى جويد ب بعد كنت:




را بتهان كنهولى ناهار بودم باست بدمم. زير لب لندلند كردم:






ن

هـد . كريه مى كرد . هـر ك يمهاره! !





نوالهن كرد . .
رلى الونو حرفاو را تُطم كرد :


از هسركـكرميهن
ـ

 مى كند . ولى بابا كريه نمي كند . او هنرز جيزكى لميدانه . بابا جاى


 كد در دمانس يكذارد هـ كفت:



 مبجور مُده بودنل ه آنها را يمندتد . كنتم:


زالمارطا السانكو /90


 بكـ بسته انجبر غحشكـ با نحودش آورد .
 الدرذد لبخند زد ـ بـ نظرم رسبد كـ مى توانم به خاطر ابن لبخندماى هيمعن، او را بكثم. كذنت:




 فراموش نكردهایع











 و ... وازهما را از ياد بردم و زبانم بند آمد . مطلم با ناراحتى برسـهـ :
-
و من تعرياً با كريه كنم:

- نمىدانم.

مطم يـنْنهاد كرد:

- مى توانى بروى يمرونو كـى تدم بزنى.... شايد يكى از كـكانت

ـ ـبله، بـ باد بدربزركم انادم.
- 





اودزو دويدم د دمتاو را كرنتم.

- جرا امن طورى به من نكاه مى كردى؟ جرا شـْمانت نا ايرن حد

ثوخاند ?
و بامنى كه أكتارن را ندامٌتم:
 خودت نمى يـنى
.
بانيز بود ـ لنم نم باراذمى Tمد ـ باد سرد ملايمى به مودتم می،زد .
لن نغيرترعنبها كلام بودم....

4V/ زاهاريا استانكر






بيدارم 6 نالهُ خود را فرو خورد و حگفت:

لهنتى .

- برستار را يـدار كتم؟



بلاتْاصله سيگُارى به او دادم , همان طور كه كبريت روثّن را جلو

ـ تب دارى؟؟
ـ بله . . . صحــت در اين باره بی غايده امـت.
دنيا پِايانى ندارد ....
جهان بیىرز است...
دنيا را نبا يتـ نيــت...


 زندكى هـا در روك زمـين....

4 / / باد و باران

 خيابان رنتند، كمى راه بروتل . من و آروثّ در اطات مانديـم.




 داد . سـولر و اسـب، يـكى, شـدهبودند .هينرْها مسعى كردند ، با فرياد ، أو را نگش دأرند

ـ ايـسـت! ايسـت!



















 و اشـكـهاى مقدس را بينيد .. . خواهيـد ديد سوترونيهُ مقدس، چطور در






 بال دارى متوقف مى شود و ، وتّى مسا فران از ينجره نگاه مى كنند ، مرد بال دار به آنها مى كويد : ل(مقاومت كنيد و تسليم نــويد . ها يكـ هفته



$$
\begin{aligned}
& \text { مى كثـد و در هوا بخار مىشود .. . } \\
& \text { آروش گفت: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { متوقف مى كند ، با جه زير كى ما ختءاند ؟ } \\
& \text { ميخغنوش كِّ: }
\end{aligned}
$$





بيرسيدم:
_ نملأ؟ حـرا نعلاًْ
سبڭه نوش نحنديد :
 به زن كسيش كارى نداريم و منتظر انتخابات مىمانيمر.



ـ ايست! ! . . ايست! ! . . بايستيد !....
و صداى شادى ياسخ داد :

آوردهايم....









زاهاريا استانكو / 1.

اطات، دم در ايستاد . ولى يكى از هينزّها جناناو را هُل داد كه نزديك
بود به زمين بخورد با لحن تندى يرسيـد :



برسيد:
ـ كجا او دا كرفتيد؟ آفرين جوانها ! او بالاغخره به جـنـلـا
افتاد .
يكى از هينزّها ، كه هندان هم جوان نبود و ريش و سبيلى يريشت
داشت، كنت:
ـ كـــين كـرده بوديم. كنـار روستا ، در عـرض جـاده ، طنـابى



باشد . اسب از زمين برنخاستا . . .
ميكنوش، با بى موصلكى، حرنفا او را تطع كرد :

هينز تأييد كرد :



آدوثّ دستش را جلو برد و اسلحه را كرفت.

آدوش، كلولهاءى را كه كف اطات بيدا كرده بود ، از جـيبش در


- به هم مى خحو رند . . . دقيقاً به هم مى خحورند . . . مرددى كه مرابیايش كُل آلود بود ؛ با تمسخر كُتص:
 دور و بر خحود نگاه كرد ؛ حـشـش به من افتاد و ادامه داد : ـ تو هم اين جا بودى آقاً ؟ تو هـم جحرأت كرددهاى و به این بيـنوله آمـدهای، رفيق نو يسـنده ! . . . آدم فلك زده ! . . . نو كرى كمـونيستها را تبول كردهای و 6 آن وقت، تو را به ((تهليو ) فرستادهاند . . مـى خـواهى از منطقهُها
 داريـد ؟ . . . بين يكـ روزنامهنويس بـنارستى با مـردم ٪( تهليو )" جه و جـه

اشتراكى وجود دارد ؟ . . .
 زبان آوردم:
 بى بزا كتى است . . .

 هر چهه بيش آيد بخخورم... . T' او را ثتطع كرد و د ستور داد :
 اين آقا 6 غنيمـت باارزشى است ، خيلى خخيلى با ارزش . يكى از هينزّهاً ، جوانى با مو كى رونّن و چششُمانى شاد ، لبخندى زد و دندانهاى سفيد و زيبايش را نمايان سا خحت: - خطور مهكن ا ستت فرار كند ، رفيت آروش ؟ تدرت هنين كارى

زاهاريا استانكو /Wه

را ندارد !

... .
 بوسوTن نكا را بر دند و اطاق سا كت شد ـ ـ دوباره تنها صدای ريزش
باران و زوزهُ باد به گوش مىدسيد .
 صداى بيوهها يى مى آمد كه، ، به خاطر شوهران كشيته شُده خـود ، زارى

مى كردند:
ـ اونيتسا! ! .. هـرا مردى اونيتسا! ! . .




 سختتى به هم مى فشارد تا فرياد نزند . .. هوا كاملاً روشن شُده بود كه رئيس شورا آمد ـ وقتى در روشنى

 مى كرد و نمىدانستم، جطود مى تو انم درد را سـا كت كنم! رئيس شودا كفت: ـ با يد به جلسه برويم. مردم منتظرند خوب نيست، تأخير داشته

آروش چرسيد : ـ مـكر برايتان يش آمده است؟



 لستادسكو است. كشيش والامقامى است. همسر كشيشش همه، زن جا جالبى












دوشش بيندازد .
يكى از هيزُّها كفت:


 آدمهـاى عـصـاقـورت داده ، راسـت حـر كــت مـى كـرد ، حــــى تــلان

زاهاريا أستانكر /

نـىى كرد ، سـرش را از زير باران كنار بكششل . وقتى بها او نگاه كردم؛


ششجاعتو غرود را ، از او نمىتوان گرفت . .
 ريسيديـم• مدرسه 6 به اندازهُ كافى بزرگُ بود . به يكىى لز كلغس ها رفتيم كه هر از مردم بود ، نقسُه هاى جـغر افى بهد يوار آويـران بود . تختتهُ سياه

 هـعلمك كه به المتتقبال مـا آمده بود 6 هرسيدم: آيا هدلدسه كتاب خحانه هم

$$
\text { دارد ؟ با كمى ادا و اطوار } 6 \text { پاسخ د اد : }
$$

ــ ـحدا را شكر !
مردى بود لاغر و نحيف، با قدى كوتاه و خهرها اك به ياد نماندنى.
ـ شـهـا ، آقاى بودويو هستيد ؟

- يله 6 ـ شـهما كمو نيـسـت هستيل !
دوباره همان حالت اطوارى در شجهرهاش پيلـا شلد و گُنت:
ـ نه ، من ليبرالم.

》( خحوش آمديد رفقا «ه . بقيه 6 ساكت سريجا يسان نسـسته بودند . . . ايـسـتاده بـودم و به مـردم نـاه مـى كردم. احســاس كردم ، انـووه و



/ / / باد و باران


 مدت ها قبل 6 دور ريختّه مىشدند 6 بله ه مدتها قبل . .. و همةُ اين مردمَ براد ران من هستيند ، رنقاى من .. به چنـجـر ن نگاه كردم . باران همـچـنان ميباريـل . باران بود و باد .



 ـ خـو دتان را از ها دور نگّه داريد 6 هم ولايتي ها ! شايد ند|نيل ... .

با عجله حرون او قطع كردم:
-
ولى او مىنحواست، هـمه هـيـز را 6 خحو شـ تا آخحر برای مـا شـرح
بدهـ
ـ نقط فككر نكنيد 6 زنذهاى دهاتى تنبل اند . . . اكر صـابون بود . .

 ولايته ها . . . به اين خحاطر اسدت كه اين قدر نقيريـم. . . از وقتى خحو دمان
 كنيد و دزدان را بكيريد . . . اگگر واتعاًا اين طوريد ، خحدايارتانَ باشد . .. و زن شـروع به كريسـتـن كـرد . هـمهه به او نـُّاه مـى كردنـلد و او مى كريست . و مثل بحه ها ، اشكـها را با ثشـت د ستش با كـ مى كرد . . .


زاهاريا استانكو /





ندارد ...




 هم گريه نمى كند . همين طور افعى.

 تندى فرياد زد :
 نياوردهاند كه سخنردانى كنى. آوردهايم تا مردم تبو را بييند : اين همان


 بكشى
فـريـادهـاى فـحـش و نـاسزا ، اطـاق را دـر كـرد ، ولـى بوسوآنكا، خـو نـسردى نحود را حفظظ كرده بـود و توانـــت ، با صـداى نيـرومـنـد نود ، فريادها را بيوشاند :


بود مى خحواستم با او تصفيه حساب كنم، .. برعكس ، از اين متأسفم كه


متأسفم.
د مقانى كه نزديك او نسُسته بود ، دستش را به علامت تهديد بلند
كرد ـ ولى آرونى جلو او را كرفتّ:
 همه هيز جواب بدهد ـ بـ قانون احترام بگذاريم.


مى كنيم.

 قطع كرد :




 است كه به ما داده است، ..

- بوسوTآنكا به ما شهس داده اده است. . . فتط شهش . . .

ـ درست نيست! . . . درست نيست! ! . . - بوسوTنكا به ما كمكـ كرد ! ... بوسوآنكا از ما حمايت كرد ! .. .




زاهاريا استانكر / 9 /

 از رسم قديمى استفاده كند و به مردم وعده بدهلد . به همين مناسب، خحيلى كوتاه سخن كفت.














 را منعكس كند ؟ در یايان نسستّ، يدر لستارسكو هم آمد ـ پيرمردى بود با صورتى
 برق مىزد • بِش آدوثر رنت و كنت:


اگر روز ديكرى بود ، زودتر هى آمدم. ولى امروز يكشنبه |ست و من

يكشنبه را نوودم آغاز كنم.


 مى كذاشت،




نهارى بى اندازه عالى !



نمىتوانيم دعوت شما را يِذيريم. ما عجله داريم.

 نرماندار ...
 نمى كند و هميشه، وقت كافى براى نهار دارد .
 بايبن اندانحت و با لحنى يراندوه كفت:

 همه نهار وا رد نكردند . مشلاّ در عروسى. . .

زاهاريا استانكر / III

صدإى نحـنـده از اطاق بلنـد شد . جـدر لستارسكو ، نـگاه سـرزنش
Tآيزى، به مردم انداخحت و آه سردى كثشيد:
ـ مـصيت دارد ! كـاهى بزر گـ است!

 حا لى كه كنارهُ رداى خحودش را جمـع مى كرد ، ساكت و سربه زير ، به

طرفـ در رفتت.



داد . در اين، هيتج شـكى نيستـ

هينز"ها . .


 اين ها جه كسانى بودند ؟ ليبرال؟ سلطنتطلب؟ ! . . در هرحال هخالفان ما بودند • يدر لستارسكو ليبرال است، معلم مدرسه هـ ليبرال است، همـئ


 هينزها . .
كسى از انتهاى اطاق فرياد زد :






 نيروى خـود فرياد زد و سالن را به شـنيدن سخخنان خود دعوت

كفت:











 بوده است؟ نمىيدانيد جه كسى همهُ اين ماجرا را به راه اندانحته است؟ بوسوآنكا! او ترتيب كمين گاه را داده بود . بـخذار خحودش بـويد . درست مى گويم بوسوآنكا؟ بوسوآنكا با آرامش تأيد كرد . ـ همين طور است. آقاى Tدونى درست مى كويد . ما كمين كرده

زاهاريا استانكو /Ir /

بوديم. اولين تيرها را ما شُليكا كرديم•
سالن با سكوت كامل كوش مى كرد ـ آدوش ادامه داد :
ـ بنابراين، كناه تتل اين دو نفر ، بر گر دن

- بوسوT انكا ! فقط بوسوآنكا

صحبت كند ...
ـ نه، هنه، بگّناريد در داد كاه صحبت كند !
ـ بله، بايد در داد كاه او را مها محا كمه كنيم!
ـ بگذاريد حرف بزند !
ـ اين جا داد گاه نيست! داد گاه منطقه او دا محـا كمه مى كند !

رئيس شورا ، ختم جلسه را اعلام كرد ـ ـ مردم شرو ع به دست زدن



 آسمان مىريختت. هوا سرد ، مرطوب و به خاطر ابر سنگين، تيره بود .


 كننده، كلاه از سر برداشتند و سفر به خير گُتند .

 از آبادى كه بيرون رفتيم، از آدوشّ برسيدم:
flf / باد و باران




مى توان سفر كرد ـ


 ـ بايد او را يبنديم، محكم ينديم


سياه، اعتراض كرد :



تأييد كرد:


بوسوT نكا تدم بر دار !

- خياده! !مى خواهيد تا خحود شهر ، همينجورى، مرا روى پاهايم

بدوانيد؟
هينز ميان سالى كِت: ـ مـكر هـيـه؟ أكر دوست ندارى، روى دستهـايـت بـيا . نحودت

اسبها را كشتى. معطل نكن. راه بيفت!

 سرمان بود . به نظر مى رسبد ، برزمين سيـاه و مرطوب فرو ور مى افتـد


زاهاريا استانكو /

درختانى برمى خوردند كه باد ، آلنها را، به ميان جاده انداخته بود .
 ثهلو انداخحت و ، قبل از آن كه بتوأند جلو او او را بگيرند ه به ها ايين هريد .

 سيگّنوش آنها را بازداشت:
 جسد او .
 دشنام مىداد : ـ شُّيطان لـعنتـى ! اششتباه كرديم! اشتنباهى احـيمقانه! بايد او را
 كرد . . . شيطان را درس مىدهد ! . .


هينزُ بلندتامت كفت:
ـ نايديد شد . مثل آبى كه به زمين برود !
ميگگنوش كفت: ـ نه مطمـُن باشيد به زمين نرفته استت. با يد در انتظار برخو رد با اين راهزن باشيّ
هينرّ شاد ، آشتى جويانه گفت:
ـ خحوب، حالا حه كنيم؟
هيع كس جوابى نداد .
 بند نيامده بود ، بلكه شديدتر و چر آب تر تر هم شده بود .

غروب به روستاى 》( شاترا )" رسيديم. باران در تمامى راه همراه ما

باران و باد...
باران و باد...
باران و باد ...





شهرى ها بود . نرياد مىزدند :
ـ صبر كنيد ! شهما را به خدا صبر كنيد و پيش ما بيا بيمد . هممه اميد ما به شُماست صبر كنيد !

آدوش گفت:

- به هـرحال تـا غروب به (( تهليو )) نُمى دسيم. شايد بهتـر باشـد
 صحبت مو كنيم . آن وقت، مهطلى ما بى فا يده هم نخْو اهذ بود !


 فراموس كرده باشـد . با تجربه دريافته بودم كه هـيشيشه، نمى توان به آن

 نگهدارى كنـد . ولى سيگن نوش نا گهان به طود قاطـع اعلام كرد كه با ما

آهاريا استانكو /

نمى آيد . او گْت:

- حصيرى دوى من بيندازيد و كمك كنيد تا به هحل شورا برسم. به نظرم |ز اين جـا تا محل شـورا ، راه درازى نيسـتـ بـا بايد به محل شور

 سبز های بر نحورديم كه حشمانى دوشن و لو عَ داشت

 كه با يكـ عروس دوبهرو هـستـتـمو در اين نـانه، قبل از رسيـدن مـا ،










 كرد: ـ ايـن، لاواوريكا، دنحتر دلبند ماست. افتخار ما و گل سرسبـد خحانوادهُ ما . . . اين، عروس ما ، عروس سياه بخت ماست. ..

حرف خود را ڤطط كرد و يكباره جيغ زد :



 كرفتّموضو ع را روشن كنم.

 مى كنم. ولى، داماد كجاست؟ كفتيد او دا دزديدهاند را دزديـده اسـت؟ جـرا

نشنيدهايم. معمولاً عروس را مىدزدردند ، نه داماماد را ...
زن جاق ، دستهايش را به هم زد :









 دختـرم، شـوهرش را از دست داد ـ ـ حـالا بى شو هـر ، جه خـا كى به سـر كند؟

زاهاريا استانكو /119

آدوش، به آرامى لبخند زد :

- . .




نبرده باشند . مكر اين كه، بوسوآنكاى راهزنه شرابه ها را را هم ....

 مى آورند ، ههمانان عزيز ... اول كمى غذا بختوريد ا. . . نحيال مى كنيد

 زندگى كند ؟. .

فصل دوم

زن كولمى دد اطاق مهاور را باز كرد و با چهرهای باز لبخند زد : ـ بفرمائِد هم ولايتى ها . . . سرانرازمان كرد يل دوستان عزيز . . .
 مى فهـمـ تا چه حـ خحسته و كو فته|م! ... از راه و از باد و بارانى كه تطـع نمى شد 6 خحسته شده بودم و از رطوبت و گُل و كثافت . . بارضايت
 سقف ادامه داشت. تخت خحواب فلزی كه با فرش زرد رنكّى يوشيده شده بود و ميزى در وسط اطاق ك ميز كردى كه روهيزى آبى
 پوشا نده بودند . هسلماً آبى 6 رنگُ مو رد علاقهُ صا حبيخانه بود ... .


هر حه خحوددنى داريم، براكى مهـانان عزيز ما بيار ـ لمنت براين شيطان
دزد كه عروسى ما را به هم زد ....

لاواويكـا رفت و با نان و قمقمهُ شراب بر گشث. منتظر گوشت نمانديم. مىدانستيم، گوشت در تمام ٪ (مولدووا ") يـيدا نمى شود ـ ـ آرد
 غذاى لازم را برای عروسى آماده كنند





 صورتى آبله گون و پشتى قوز .... با وجود اين، باوقار و شايسته بود . كفت:

 را كهمى خواست، يِدا نكرد ....
بعد رو به زن صاحبخانه كرد :




دولت معرفى كردهـ .



ز| Fr/ /هاريا استانكر
 برخحاست و به جـايى رنت. من با زن كو لمى هات تنها ماندم. او هنـوز
 بما نم . ولى به خحيال خحود خحنديد مو هوضوعى را براى صسبتت هيدا كردم. يرسيدم:

و عروسى را رها كند ؟
زالمبى ليكا یاسْ داد :

 هـه شـاد بود نـد : دوازده نوازنـده 6 دوازده نفر از كولى هاى هـا ، كه همه در كار نحود إبـتاد بـودنـد 6 مهـمانـان را سـر گرم مـى كردنـد . طورى هى زدند و مى خحواندنل كه اشكـ زنها در مى آهـ . همهُ كولى ها كريه
 هى كردند . خحويشان مينوتارهارلا هت هـم شهاد بو دند و كُريه مىن كردند . بله 6 هن هـم اشكم سـرازير بود ، . ، ولى مادر عزوس، وقت زيادى برا5
 ناكهان، سر و كلهُ اين دزدان راهز نَ يّد| شد !


- بله خودشان بودند !

 بويادين بوسوTنكایى دزد را نشناسد ؟ ـ مكر بوسوTننكا جزو اشراتاست؟

ـ او به خاطر كيف يولش يكـ (( بويارين) و به ناطر قدرتش يكـ
 است؟ در اين صورت، همدجـا شانس با توست! با بوسو آنكا خحرده حسا بیى دارى؟ آن وقت، حتى شيطان هم نمىتواند تو را نجات د هد !

 لاوريكايى ما را بهدست آورد . - خطور ؟ ؟ . . . جطور به دست آورد ؟



هرقدر مىتوانيم، هول بيسترى از داز داماد بـكيريم،


كرد:









ديگُرى دربارهُ خهرهُ او نمىتوانم بكويم.....
 - و سر و كلهُ بوسوآنكا بيـدا شد . مثل اين بود كه او را را در كّل و

زاهاريا استانكو / /

كثافت فرو برده باشند . البته، غرور خود را از دست نداده بود . بـى آلن

 هريد . مثل اين كه عزرائيل به سراغش آمده آمه باشد . به او كفتم: (ل بيرون

 وقتى بوسوT نكا مرا صدا كند 6 مجبورم اطاعت كنم « . ديگر حرفنى نزد و





عروسى ما ، بدون داماد مانده است. . .
لاواويكا لازم دانست حرف مادرش را تأييد كند :

 مامان مى كويد . . . مثل شبنم سحر گاهى . . . .


 صحبت داماد تمام شده بود عروس يرسيل :


 دربار كار مى كردند . ميرغضب دربار بودند و با هر سـرى كه قطـع
/ / FY
 آوردند كه نبايد سر كسى را قطع كرد و فاهيل هارلاحـت فقير و بـىنوا

 راهزان است. ..

ـ ثو مو خحويسُ های تو هم 6 در عروسى بودند ، هاهان؟ ـ نه 6 نزد يـكان من اين بـا نيـستند ه دنحترم. من از منطقه ديـُرى

ـ از كجا ؟
 نحريد . مى كُويند ، ثِد و مادرمَ ملـت هاست كه مردهانل . . . باران بيداد مى كرد و خيال تطع شـدن نداشثت. باد هم تطع نمى شد
 مى كرد . همه جا تاريكـ بود . غروبب، با احتياط ولى به سرعت، نزد يك مى شه . . .

ولى، كـى توان آن را نداشت كه4
غروب نزديكى را ببيند
هلان طور كه كـسى' لهـت یششم خرد را ند يلده است.
هگر دستهاى يررد كار را مىتوان ديد؟
هرورد گارى كه، از ا.ين ستاره به ديگر متاره مى هورد ،
و با دستهاى خودشَ، بحهان را آفريبده است؛
آن هـه، تنها در شش روز،
بله در شش روز ...
|lVV/ زاهاريا المتانكو

ولى با حهd ساعتى، چهم ميزان و معياری؛
اين شُش روز را اندازه كرفته است؟

خحو شُبختى بد هد !

شلده بود و كولى چحرا غ دا روشن كرد . كفتم:

بخودp. به شرابب عادت ندارم
ـ يِك استكان كهتر يا بيشثتر ، فرق نمى كند .

- بله ، البته. يـك امتكان كمتـر يا بيستتر . . . ولى ثمـكن است اين

استكان. .
 بعـد 6 يكـ استنكان ديكُر و بعد 6 دوباره و دوباره . . . اطات با سايههاى



 در عين حال 6 در اطات كُردش ثى كردم و نحودم را جوان، كاملاً جوان
 و سرهال و سرزنلهه. ..

شاد...
شاد...
شاد ...
/ / باد و باران /

مرز ايستادهام، دم در دروازه طلانّى
هنـون صدای باد و بارانرا همشنوم، در عين خـال بـا كوش های
پیر كـ جوانى كه دور از اطاق مى چحرخد ، مىشنوم....

هنوز استكان جلو من است. حالا ديگر فرق نمى كند . . .
دوباده |ستكان را تا آخر سر كتيدم، بلند كفتم:
ـ نزديك تر بيا زن! نزديكتر . . . نترس، تو را نمى خورم.
ـ الانْ، نقط فتيلهُ هـرا غ دا درست كنم.
فتـيله را بالا كشُـيد ، به طرون من آمـ و نحودش را تقريباٍ به من چحسباند . به او نگُاه كردم. به صو رتّش نگاه كردم. آن قدر نُّاه كردم


جايى آن را اشنيدهام... ولى كجا؟ ؟ى؟


 نـمى تـو انـستتم دهـان نحود را باز ككنم. كرخـت و كـــج بودم، احـسـاس تششويشى مبهم داشتّم. آن وتت بود كه خحود را به هستیى زدم. شا يد هم

 بود م


زاهاريا استانكو /Y4

بودى، در ((دانوب)" زند كى نمى كردى؟





 نبود ؟ چهـ كس ديـعرى، با تو بود ؟ كيه ابروهاء سياه و صورتى گّل گون ؟ و دفتار خشن و ناموزون؟ همان كه او را ، (ابدقلب)" صدا مى كر دند ؟ ؟

(» كلو كو چهوا ««؟

يرسش هاى من تعبب نكرد و كنـت:

 برشيطان لعنت! چحرا يادم نمى آيد ؟ خحنديد و دندانهايش را نمايان كرد ـ رديف جلو كا كرو كش طلا



باشم، يا هر هيز ديگرى به جز آدم.




كولى، آن قـدر رذل بود ، كه هـمه از او وحـشـت داشتـند ـ شـلاق او ، دلها دا دجار هراس مى كرد ... دود سيكار را يرون فرستادم و كغتم:


مرا نديدهاى؟ فكر كن. من را هى شناسى؟ ..


ديدهايم. صبر كن... بكذار حشمانت را يبينم! بله تو ... صدايش تغيير كرد و شكوه آميز شد ـ حتى وحشت كرد ، حالت كسى را داشت كه با مر كَ رو به رو شده است. وحشت زده وهر ولى آرام، اداهه داد:

- جـشــمهـا ...
 و لاش كرده! ـ بله، زامبىى لا بـاد.و باران، آنهـا را تر كـتـر ك كردهه. فقط

هر دو ، بوى شُراب و دود مى داديم. نـنديـديم به هم نـكاه كرديم

 دست من خيره شد .
ـ اين كف دست را مى شناسم. قبلاً هم آن را دا ديدهام .. .





زاهاريا استانكو / ITY







جهاشكـهاى زيادی....
زبانش را عوض كرد وبه زبان كولى ها حـرف زد ـ ـ لهجهُ قديمى

 خوفنا كـو اسرار آميز شباهت داشت. شايد ترانها



ـ تو مستى، مسـت لايعقل... بيش از اندازه خحوددهاى و خحودت
هم نمى فهمى' هـه مى كويى . . .

 ـ تو . . . واقماً خودتى؟ تو به شهر مىدرنتى ... ولى من، تنها تو را

 دوباره خـنديد و دندانها ، دندانها

r

به حر كت واداشت.

- تو را به ياد دارم. خيلى خحوب به ياد دارم.... شهر رفتتى و آقا

 ارباب سُدهای. .
درست بود. من براى بويارين آديزان كار مى كردم، مزدور او
 خود من، يك بويارين شلـهام.زالمبى لا ادامه داد :





 تو خحوشبخت نيستى،فكر مى كنى ارزش داشت رنج بكشى . .
ـ نمىد انم. شايد هم ارزششى ند|شـت

 كرد: ـ آن شب..... آن جا در مزرعه.... يادتمى آبد ؟ ماه بالا آمده بود و تو از من خواستى بخوانم. آن ترانه را به ياد دارى
 فراموش كرده باشم، يعنى....

زاهاريا استانكر /WTM

وازْهـا را طـوطـىوار تـكــرار مـى كـردم. هـــــت بـودمهولـى






كار افتاده.
 مى زد ، حتى سمى مى كرد وشعونم بعيرد ـ ـ مست بود ، ولى من هم مست بودم• ـ ولمى مـن، آلن تـرانه را فـر|مـوش نـكـردهام. شـنـيـدى، فـرامـوش

نكردهام.








 ـ ممكن است، كاملاْ ممكن است. ولى ئكر نمى كنم تنها به خاطر

سكوت كرديه، بعد برسيدم:

ـ أمسر مرا به ناطر دارى؟

 دوباره به فـكر فرو رفت. به نظرم دسيد مى خحواهد خیيزى بكويد ،

ولى هنوز ترديد دارد . كُمتم:

نحيلى آرام 6 و تّريباً به صورت نجوا 6 آغاز كرد :
 بود . ديگُ با هم دوبه رو نمى شديمـ . . نا كهان أحسماس درد كرد م. درد عهيبي بود . همهُ استتخوانها يم به
 مى كرد ، همهُ استخنو انها يم . خيلى يواش هرسيدم: - حقلد تغيير كردهام؟


 شنا ختيم و سى سال . . . سىى سال ، زمان كو تاه و نا جيزیى استت.

 مرد كو زُّهـشٌت

 كوزديشت كفتـ: ـ بـله 6 ما هم خحورديم، با اندوه 6 همراه با لاوديكا . شُو هر او رئته.

زاهار. استانكو /

خه كارى ثى توانستيم بكنيم 6 بز اين كه تا مىتوانيم بخخو ريم؟
 بـا خــود 6 يـا بـهـتـر بــــويسمك ووى دسـتهـای نحـود 6 آورده بـودنــد .

سيخكنوش با عجله كفت:
 حاد ثش هاكى بدى در شّهر رخ داده است. خحلى بل .
 را صانسـمان كند • و بايد بكويم، كار خود را خحبلى ما هرانه انجام داد .

وقتى بهاطاطر مهارتشُ او را تحسسين كردم؛ لبخخند تلخى زد :
 حتى وقتى با هم حرون ميزنند 6 يكباره مثل خحروس جئگىى، به جان هـم مـى اُْــنـد . دوسهت دارند از حـاقو هـم |ستفاده كنـنـل . تبر و شن كشش و
 نحانه مى آ يند و احتيا ج به زخحمبندى دارند . ـ به سيگهنوش نگُاه كرد و 6 نحيلى آرامة ادامه داد : ـ ولى از زانوى دوستتت نحوشـم نيـاهد . زـخـمش هحرك كرده و بو مى دهل . وقتى زنخم بوى بد بدهد . . . برای اين كه به نححوى از اين گفتت كو خـلام شوم، با عجله از

زالمىى لا

با آنها نبوديد ؟
 هى كشيد 6 نوبت ما هم مى شُ . . . براs ـ هـهين جورى.


كدام آنهايه كه فرستاده شُدند 6 برنكُشتند ؟ حتى يـكـ نفر آنها هم 6
برنگشتـت . .
خـيلى زود به ياد استکان من افتاد ، برای خحودش هم ريتخت. دست
لرزانش را بلند كرد و كفهت:

- برای آنها دعا كنيم.... به روح آنها كه كشته شدند . . . به ياد

كيهدا . . به ياد دودوليكو . . . به ياد تاناسه، همان تاناسهُ بدقلب. . .
ـ مدكن است كسى نجات پيدا كرده باشه ؟
ـ نـمى دانمر. مـردهها را ول كنـ، ما زندهايم. درباره زنـدهها فككر كنيم... .لاوريدكا؟
 لاوريكا ، آماد كی برای رقص نداشتي. مطمئن بود 6 شو هرش 6 به اين زود یى ها ، برنمى كردد ـ دد خحو دش نرورفثه بود ـ كم كم كو لـى هايى

 آن ها مى خحوا ستنُد 6 دبير كميتّ هحلى حزب را ، كه به نحانة ستورذه آمده بـود 6 بـبـيـنــنـد . مـى خــوا سـتـنـد از فـرصست اسـتـفـاده كـنـــد و دربـاره تـيـره روزى هاى خحو دهان صسحبـت كنـند . يـكـي از كولىهـا ، با قـدى نه



طو لانى داشُته باشيد ، رفيق دبير ! مرد ديگُرى، بلند قاهت با رگَهايـي بر آمده و ريسى زيبا ، اضافه
كرد:

- به هميـن ترتيب، شما كه نامزد نمايندكى هـجلس ايد ؛ براى شما هـم آرزوى سلامتى مى كنمّم !

زاهاريا استانكو / FV/

اولى با لبخند ملايمى گفت: ـ انتخابات موقعيت مناسبى است. موقع انتخابات، شـا بـا به روستاها ها

 آروش برسيد :

ـ خيلى جيزها . . ـ دست كم، بدبختى ما با را سبكى مى كند . . .

-     - جه بدبختى؟





 همسا يه هاى ما هم ، اهل رومانى اند . مثل اين كه جاي ما ما با آلنها عوض


كولى هاى كوه تشين، رنيق نماينده ....
يكى ديكر از كولىها حرفا او را ادامه داد :

همهرند . . .
Tوشث كفت:
ـ نمى فهمم، خحرا اين طور است؟
ـ الان همه خيز را مى كويم، رفيق دبير ، درستاسـي است ما همسايه


A A / باد و باران



:

- هـرا كارى نمى كنيد ؟ همه چیيز شُما را مىدزدند و شمها ساكت




 مهىناميد -














زاهاريا استانكو / 9\%

زمـستان را ؛ بـى كار 6 در خانه بماند . اين است كه زمستانرا ، تا نحود بهار ه در جاهای ديكر كار می كنيم. كاو آهنها را تعمير و داس ها و


 استه وتتى به ده برمى كرديم 4 مى بينم 6 همه چيزمان را غارت كرده و به يغـها بردهاند . ظاهرأ هر سال دزدان در كنار روستاهـا مقيم مىشـو ند . تعداد آنها زياد نيست: ده دوازده نفر نه بيشتر , ولى همهُ آنها ، اهل

 مى تُوانند بكنند ؟ دزدها توىترند . اين طور است كه آنها هارا غارت مـى كتنـد 6 آتاى بوشوليانگاى فـرماتـدار ! ) ولـى آتاى فـرمـاندلر به مـا

 كولى ها بودهاند كه براى دزدی، به نحائه های مردم روهانى رفته|نـ ॥ . آتاى فرمـاندار 6 ما را از فرماندارى بيسرون كرد. . . نظلر شها شايـيست،
 زامبى لا سعى كرد ، شا كيان را آرام كند و وادارد تا از اطاق ك كه
 نمى مُنـيد . كولى هايى كه ما را دوره كردهه بودند ، توى حرىن يكديكر


ثيرهرسيدند :

- بعد از انتخابات چحه خحواهد شد ؟ آيا به ها اجازه مىدهيد 6 مثل سابت زنله كى كنيم و كسب و كار خحودمان را داشته باشيـم، يا بلو ما را

ـ همى كو يند 6 شهما خحال داريد 6 ريش همهُ مل را بتراشيد ! -
 بیهههامان بی خحدا بار بيايند . أكر آنها بیى شحدا شوند ه يدر و مادرشان

را فراموش مى كنند . .

صبــ فردای Tآن روز 6 روستاى كولى هـا را تر كـ كرديـم • باران، كه شبـ براى مـدت كوتاهى بند آملده بود ه دوباره مثل سيل مى باريـد . بـاد هـم 6 الi روبه رو 6 به صـورتـمـان مـىزد ، و اسـبشهای مـا ، دوباره در
 هى كفتند :
ـ هييح وقت ما را ول نمى كند . نه امروز .... نه فردا ... . سرانجا مَ به شهر رسسيديم ، سفرمان، اين بار 6 بدون ـحادثه كذشُت و ما 6 هستقتيمَ 6 به سا ختمان كميتهُ محلى حزب
 سرتا ياى ما وا 6 غرت دركّل ديد 6 شگفت زده هير سيلد :
 كرد يل ؟ فتّط برای انتخابات؟
آدوش، خحيلى خحشكـ بجواب داد :
ـ هدين طور است . درمت حدس زديد . فُّط براى انتخابات! !



| | اهاريا استانكو / If

خود 6 جرأت نمى كرد به طور مستقيم، به صورت Tورنى نگاه كند . او






حتى، به كمونيست بودن، تظاهر مى كرد ـ
با لحنى تمسخر آميز ، دوباره يرسيد :
 انتخاب كنند كان را قانع كنيم؟ خيلى شاعرانه و رمانتيكـ است رفقا !







 مكر اين حق را به من نمىدهد كه ، حتى قاطـع تر از گذشته عمل كنـ


آدوشى با تندى حرفا او را تطع كرد :



قرض بدهيد تا رفيت سيگنوش دا به بيمارستان برسانيم. نرماندار به آرامى كفت:

זرولتاريا ...

آروش دوباره حرف او را تطع كرد :




گرفت:
 شكسته يا بازويش در رفته؟ مانشين لازم است. بغرمائيد . (ا فورد ه ه من دراختيار شـاست. با كمالميل، آن را در اختيار شما مى گذارم. اكر
 ترض داد ...
ميگّنوش رابه خيابان برديم. بوشوليانگا در اتومبيل لو كسش را

وقتى برستارها ، سيگّنوشَ را روى برانكار كّاشتند ، آروشَ مرا
به طرفى كششيد و كنت:


خود درا مى كنم.

ميگهنوش، روى برانكار ، يكباره به ياد آورد :
 كرده بودم. شما يهى كيرى كنيد ...

زاهاريا استانكو /شfif

بيـمـارستـان! هيـيَ انتظار نـد|شتـم، در شهر دورافتـادهاى مــل



 باران سياه شده و ورم كردهاند . به دنبال سيگدنوش، كه با برانكار برده مى شـد ، به اطاق انتظار

كرد:
 لباس هايش را درآوديم. شستوشوى لازم را انجامد دهبم و او را براى عمل آماده كنيه•









/ Iff / باد و باران

صورتـى كرد و چحاقّ كه بيـنى و ليبهـاي نـازك او 6 از روبه رو ديده
 جهرهای عبوس داشت و قامت حـاحب آن را ، از دوى مجسمه، نمى شـد تششخيص داد . كردن چاق او ، به يقهاى كه ديكر بالب روز نبود ، تكيه


بايهُ مجسـهـ حـك شده بود :
آلبو دولياسورووى
( 1914 _ 1 Arz )
اين بيمارستان را
برای نجات جان جانها
در زمان سلطنت اعليحضرت كارول اول
شاه برقدرت و دأنشـهند
سانحته است.
فكر كرد م: اين ييما رستان را ، يك (( بويارين )" سانحته اسست.. . جهـ
 است كه حتى خحرج تحصيلى يسران د مقانان را هـ هرداخحتهاند ه بله ، از
 ما نظا خان خان خحانى و ارباب دعيتى را از بين مىبريم. بعد ه اينوظيفه را






|f | اهاريا استانكو /

او ، در زمان حياتاين زن هرجايى، بى مصرف بشُود ، بله، وتتى كه او








 رستو دان كرانقيمتى Tمده بود ـ وقتى از كنار ميز آنها كذشتمه، ادای


بردارد ، با سر بهد دختر كاشاشاره كردو كفت:
 (٪)




 تيول كردى؟ در مجـمو ع، حق با او بود • زمانى كه در هيأت تحريريهُ روزنامه (اكرهدنـيـت «) كار مى كردمه بهاو تو جهه داشتم و به مطالبى كه به》(زنى با حتر " مربوط مى شلد ، علاتهمند بودم. حتى جيزه هايمى را در دنتر

Y\& / / باد و باران

خود يادد|شت مى كردم.






 به اين ترتيب، 2 د رستوران (( كنتى نانتال)") به كسى برخوردم كه




 و آرايش او مىنوشتند:
هاريتـا از بخارست
ماريتسا از بخارست...
ماريتسا از بخارست...

هـــه زنهـا بـه او حـسـادت مـى كـردنـد و ، بـرالى حـســادت نحـود ،
دليل هاى زيادى داشتند . هاريتسا زيباى زيايان دوران بود ، جنگت جهانى اول، او را واداشت به زاد گاه نود بر بر كردد . و و او با
 |تومبيل به حسـاب مى آمد . راننده هـم داشت: مردى تنومند و ريشّو . به

زاهاريا استانكر / IPV

اين ترتيب، ماريتسا، كاملالً ثبيه سفيرى از يكى كششور بيعانه بود .

 مـى كرد . ولى همهُ اينها ، براى دوران كوتاهى بود : نقط جنـد مـاه .
 مى كوبد . . .

ـ مادام ماريتسا، حال مجسسهُ شما چططور است؟ ـ در كورستان منتظر من است. منتظر استت تا مرا ، در ياى او او ، در



نـى يبـن هيج .... - به كو دستان رفته بو دم. وتتى از كنار مجسمه مى گذشتـتم؛ متوجه

شدم سر چتر تر ك برداشته است.








 بلوزى از مخمل سياه، موهايى بلند و ديشى بزى داشت. ولى اينها ،
/ / / باد و باران


 كه نحاطرخواه من بودثد مى شد يكـ هنكـ كامل درست كرد ـ هتى حنـد هنظ.
كسا نى كه در رستورانه روى صندلى هاى نزديكى نشسته بودند 6


 كرد و جواب خحداحافظى را داد :

 ـ من سالمم مادام مطاريتسا، كاملأ سالم. خحدا را شكر ا ـ خـيلى خووب است. عمرى طو لانى خحواهى داشت. تو هـم مثل من باش. . . خيلى خحوب است مثل او باشُشم؟ يعنى زشت

 ميان سالى ناميده مىشود 6 عبود مى كنم. ولى من زندهام .... البته يريروز
 دوباره احساس كرسنگى مى كنمـ...


 مى آيند و میروند . . .

زاهاريا استانكو / 4 /4

بارانو باد ...
باران و باد ...
باران و باد ...

به اين ترتـيـبـ، دد شُهر (لتهليو ") و در بيـمارستـان بودم . انتظلر
 دكتر دادوارى میتوانست به سيگهنوش كـكـ كند . كرپه معلوم نبود كه

تيو انبه او كهكـ كرد .
 .از مجـسـهُ بويادين دوليا دور شُـدم و در بـرابـر تّمويـرى كه روكا ديـوار Tويزان بود ، ايستادم. تصويرى قديمى بود ، خحيلى قديمى، كالسكهاى



 ولمى از اسب نخبرى نيسـتـ. . . اسبى ديده نمىشد : با وجود اين كالـيكه در حر كت بود . . . به جأى اسب، آدمها را به كالسكه بسته بو دند :در
 شلوارهاى تنـك سفيد 6 يـيراهنهاى كهنه و باره و شال كـمرهاى بلند .

 همرمت كرد . دهقانان، با سباس ؛ او را به شهر مىبرند . T ذها ، به نشانه
 به تصو ير نـاه می كردم. نــى توانسـتم هــــم از آن بردارم• چحنان

تأثير نيرومندى برمن كذإثته بود ، كه صداى كامهاى كسى را كه از
 ـ تصوير بسيار جالبى است. اينطور نيست؟ وقتى همسر من آن را


اين جا آوردم تا اين تصوير را يبيند ... .

ـ بله رفيق فرماندار . تصوير فوقالعادها ای است.



 اضافه كرد : ـ ايين ((قصاب) ، ، دستهان هنرمندى دارد ، البته سنگين

دكتر دادوارى، دستش را به طرفن من دراز كرد :
ـ دادوارى، هوانتس دارواريى.



بوشوليانگا كفت:

انكليسى است. نمى نوواهم او را در انتظار بگذارم. Tروش كفت:
 هستند 6 بفرمائيد ...

زاهاريا استانكر /

فرماندار ادامه داد :



 خحود شان را دارند و نغيير دادن آنها سخت است، خيلى سخت. درست



سريع او دا دارم.
Tاروش حرفى نزد و من به جاى او جواب دادم:

فرماندار رفت. از Tدوشى برسيدم: - جرا الين قدر دير كردى؟
 كردم و به تمامى شهرفرستادم . ولى







يوزخندى زدم:
 هه ميشود كرد ؟ راه ديكرى نيست.

داروارى دوبار در راهرو پيدا شـد ـ رويوش سنيد يوشيده بود و عرقتحِين سفيدى برسرداشت. قيافه|ش به كلى غير از آن بود كهدر رد
 خشَك حرفـ مىزد و به مخاطب خود نگاه نمى كرد ـ كـت:

 بدهيد . نكر مى كنم تصميم دشوارى باشد . نقط متو جه باشيد كه، وضع، جدى است. خيلى جدى...
 كشيده و زنحمش نمايان بود . زانوى نحرد شده او را ديديم، وحششتنا كـ بود • ولى وحشتّنا كـتر از آن، بوى متعفن تندى بود كه از از زنحمش به

 راه ديگرى وجود ندارد . او هيج داه ديكرى درا نمى ييند ...

آروش زير لب بلنور كرد :
ـ راه حل اندوهبارى است!
دكتر داروارى دم در ايستاده بود ههم هيز را شنـيد . با خششكي
برسيد


عمومى بيمار رو به وخامت مى وود . زند كى او در خططر است....
سيڭكن نرش برسيد :
ـ يعنى كار خراب است؟
ـ نه، كار از دست نرنته، ولى وخع خيلى جدى است.

زاهاريا استانكو /Wه|

سيگنوشّ به ما خيره شده بود: ـ شُماها خه مى كويد ؟ Tآروش جواب داد : ـ كـ املاً مدكن است حق با د كتر باشد . ميكهنون سكوت كرد . بعد به داروارى نگاه كرد و خيلى ساده هـ كنت:

ـ بـسيار خحوب، من موافقم.
دادوارى كفت:
ـ بـسيار عالى است!
سيگڭنوشى سعى مى كرد شو يحى كند :
 راه ديكرك نيست، مرا يخز زده كنيد

 و خحومت آميز كفت:

 شا را نجات دهم.


 ـ شـط مى دانيد، خقدر رتصى دا دومست دارمْ



مى كويد . و ميڭكنوشُ ادامه داد :



رنقا را هم مىديديمهـ، ..

 كوشهنشين بشويد ـ شهماها در حال حاضر ، آتا و فرمانروائيدل ـ همـئ





قرار دهد كفت:
ـ ممكن است، تطع تمامى یا لزومى نداشته باشد !
و من كفتم:







است. با خاطرى پريشان كوش مى كردم مـر ...




زاهاريا استانكو /

سيكُنوث بییا مى شود . . .
از طرف مقابل ما در راهرو بيما رستان، مرد بلند قامتى با عينك
 هزب او دا ديده بودم، او را همراهي مى كرد ـ ـ لا'سكو ، به بحض ديدن ما ، به مرد عينكى رو كرد و كفت:
 مرد به طرف ما آمد ـ مردى بود بلند تاهت، بلوند كـندم كون. و نـمىدانم، به هِه مـنـاسبت، مـرا به يـاد اسـبهـاى جـوان بىانداخت.
 پر آورد ـ دستش دا به طرف آروشُ دراز كرد و با صداى نيرومند و عجيبى كفت: ـ اجازه بدهيد خوددمرا معرفى كنم. من بربوتسا از مر كز ، ماسورل
 از شانه جدا كند . ـ اين، يكـد دست كار كرى است. بله، كار كرى. آروش كه تا حدى ناراحت شده بود ، سعى بكرد (ل رفيق از مر كز ")



توجهى به من نكرد . خيلى برمعنى از آدوشّ یرسيد :


\$AY / باد و باران

ـ سه نغرى هم عيبى ندارد . . . البته ، اكر شما اصرار داشته باشيلد !

 منتظر باشيم. د كتر كار تطع يا را شرو ع كرده است.




دقتت من شد ، كفت:



 جنكـها مى سنبجيم؟ بربوتسا طورى رفتار مى كرد كه، كويا ، وارد اطات شخصى او - شهها
 نشالن مى داد . سهس ، صداى خودد را تا حدل اسرار Tميزى پايين آودد و ادامه داد : - ونيـر كشـور ، بـهخصوص مـرا به اين بــا نـرستـاده است،

رفيق. . .
بعد ه با حالتى بر وجد ، نام خحانواد كى وزير كشود را برد .




\aV/ زاهاريا استانكو

كه به Tانجـا رسيـدى، به آنها كوشـزد كن! تاطـع و صريح به آنهـا




 دارد • بوشولبانگا اطـلا ع مىدهـد كه، آورش نـمى كذارد افسارها را بكشيم وو آدمهاى سر كش را رام كنيم. هو شيارى طبقاتى شما كجا رفته
 از: دست دادهايد؟ بايد همه مخالفان را بازداشت كرد ـ آنها را هـ بلـون

ليكوآ دوش حرفن او را قطم كرد :


 آن، بنابر سوء ظن ها ، بازداشت كنـه. كميتهُ مر كزّى.... ماسودل بريوتسا نكذاشت حرفش را تمام كند ـ انگشت نحود را جلو
 ـ صـبر كن رفيق! بكر رنيقى كه وزارت كشور را اداره مى كند 6


P!
آدوش، به آرامى یاسخ داد :



خصوص بها اين جا فرستادهاند كه .. .


كوش مى كنـيمر
 مى كند ، خحود را بهاولين تلفن مىرساند و به (( مقامهاى بالا « شـكايت



 است، به په كسانى "(تو ") خحطاب مي كند و و با كدام

 كرد و افسارهـا را كثيد و ، در صورت لزوم، از بازداشت مخالفان












زاهاريا استانكر / اه9

آمده است، نمىتواند در هر جايى كه ييش آيد ، زند گى كند . دشمن
طبقاتى...
آروشّ برسيد :
ـ شـا با قطار آمدهايد؟



داد و دوباره، تنها يكا انگشت خحود را به طرف من دراز كرد ـ ـ وتتى
سرانجام او رفت، آدوشّ هرسيد

- جقلدر از تو خحوشش مى آيد؟
 - جطور ؟؟ مكر او را میشناسى؟



شخصى . .
نمى توانستم خودم را نكه دارمو ادامه دوادم
 كه وارد حزبب شود ، شوهر اوزانى كومان شد ...

 كومان را هم مى شناختم . . .
ـ شوهر او كشته شد ؟...
 ال زندان (( كارشت) ) بيرون آوردند و در بيرون به تير بستند ....

140/ / باد و باران

سكوت كرديم. هر وقت صصبت كذشته هيَن مى آمد ، سرانجام، با با سكوتى سنگين خاتمه مىيافتـ ـ اين كونه كفت و كو ها ، هميشه مو هوب برانكيخته شدن احساس ، فكر و و هيجان ما مى شد ـ ـ ولى هميشه، در در اين





راه انتاد و صدا فرو كش كرد ـ بربوتسا رفت.
به Tآدو كفتّم:







 در اركستر رستوران فلوت مىزند
 حالت مخفى بيرون آمديم خـعيف و بـى دمق بوديم. تعداد كمى باثى




|Y|/ زالهاريا استانكو
 براى ساختـى كادرهای حزبی وجـود داشت؟ كارخحانهاى كه بتواند ،


 حيرتانگيزى بغرنج و هيّهيدهاند ؛ ولى شايد همين موضو ع، نقطهُ مبُتى باشد ، ارزش انسانها ، در هـمين بغرنجى آنهاست كسى به در زد ـ آدوش كفت:

ـ بفرماثيل !
داروارى بود ـ مثل اين كهك در همـين ناصلهُ عمل ، لاغر شده بود . لحن صدايش هم فرت كرده بود و ديگر خشـك و خحصوهت آميز نبود . خحسته و كرفته بود . كفت:
 عارضهاى ندائته باشد . بعد از دو سه ساعت مى توانيد از او ديدن كنيد . نزديكى هاى غروب، دوباره به اين جا برمى كردمر.

آدوش پرسيد :
ـ با اين باران!
 برايم كىفرستد . به (( تيرناوه )" در خارج شهر مىدوم، به الحتمال قَوى،
 حريف بازى هم، با خودشان مى آورنلـ .... Tوش كفت:
 داروارى خنديلد :
 مكر بازى هم منع شده است؟ راستى بازى با ورت را هم منـع كردهايد؟

آن قدر چيزها را منع كردهايد .... Tآروش توى حرفش دويد :

هر تدر دلتان هى هحواهد بازى كنيد
 كرد . سر كرمى هم لازماست.

- برد و باخحت يول و بازى با ودقّه سر كرمى است؟




باد ، در با غ، همجّانزوزه مى كشثيد
باد و باران....
باد و باران...
باد و باراذ...









زاهاريا استانكر / 14T

ملامتى و درستى خحاستگاه اجتماعى آنهاست. ( من هم، كت چچرمى
 از ششخصيت اجتماعى به حساب نمى آي آيد . )


 موجب مى شد تا حق داشته باشند ، در رابطه با مردم، رفتارى، برترى جويانه داشته باشند . بـسـيـارى از رفقـايـى كهبا آنهـا كـار مـى كـردم، اغلـباز مـن

میهرسيدند

- جیرا كيى نمى گذارى؟

ـ درست به همين دليل، بايد كيى داشنه باشى با بايد نشان دهان دهـى كه متعلق به طبته كار كرى.
ـ ــكر مى كنيد ، نو ع كلاه، بتواند در اين باره كدكى بكند ؟
ـ مسلم است.

كلاه يشمى خيلى وقت است به اين وضّع عاد ت كردهام ام ياد هوس ها و بهانه كيرىها افتادم ... آن جا ها هيحِ منطقى وجود
 هراكند كى خود ، آزاردهندهاند ـ ـ دوباره به ياد بويادين آلبو افتـادم و از آدوش برسيدم:
ـ دربارة بويادين آليو حه مى دانى؟ ـ د دو سال قبل، وتتى به اين جا آمدم، خيلى هيزها در دبارة او او به من

14f / باد و باران

كفتند . ظاهراً، از خانوادة قديمى مشّهوري است. الان يادم نيست كدام


 جالبى دارد . اين بويارين ، خيلى زاهد و و متدين بود ـ صومعهُ ( (موليفت)") را هم ، او ساخته است. كليساى (پدوليا ) همربوط به اجداد اد اوست. البته



















14 / / /اهاريا استانكو
.... يادبود 6 درو غ مى كويند
از یششت در ، صداى ضـعيفى به گُش رسيل • هرستارى وارد شد و
 ضُمن 6 ياد آورى كرد 6 بيمار خحيلى ضميفـ است و نمىتواند زياد حـرون

بز
 روك او كشيـده بودند ، سنگينى بـار عذابي كه تتحمل كرده بود هد در

 .سفيد شلده بو د ؛ لبنْند ضميمفي نمايان شل . وقتى ما را ديد ، كفت:

ـ سيچار . . . يكـ سيگا ر واقعى با توتون |عال . . .
هرشتار 6 روى ترش كرد :
ـ هـو ز زود است رفيت حو صله داشُتهه باشُيد ـ ميگگهنوش تسليم شد . -

- برای زنده ماندن ، بايد تسليم پֶستار بود .

 بايد كار كند . زحمتى ايجاد نمى كند . . . ولى . . . از بابت با متأسفم . . . . با وجود
 شهـ بو د , به خيابان كه رسيلديم، آلروش ايستاد و كفت: ـ مشّ اين كه واقعاً باران بند آمده است!

و هن با شادى گفتم:










مى كردند :
ـ و وتتى ما در زندان بوديـمو عذاب مى كشثيديم، تو آزاد بودى.

 مى رفتى. در بهترين رستورانها غذا مى حخوردى . با زنهایى زيبا آشنا


چطور میتوانم خودم را آصلاح كنب؟




 شو خحى نيستـ. هر گز جـرأت مخالفت با او را نداثتمب. و او ، اغلب از از

زاهاريا استانكو / 14V

كوره در مى دفت و به من توضيع مى داد ، بـُونه بايد اين يا آند دستور را انجام دهم. و هربار ، با ياد آورى انختلانى كه در كذشتشهُ ما وجود

دارد ، مرا عذابب مىداد :



مىتوانم گناهانم را بشُويم؟
و رنيق بُد، بلافاصله جواب مى مداد :
ـ ا اين ديگر به نحودت مريوط است.

سكوت مى كرد .

تقريباً يك سال ييشّ ، در دل زمستان،
 بسـتـ. ترامواها و اتوبوسها از كار انتادند ـ به سختـى مى شد از از خـانه



زنكـزد:

تشكيل مى شود ـ وجود شما ضرورى است. ـ ولى آنحر .. .
ـ تكرار مى كنم. وجود شما ضرورى است آنـ





خيـابان مـملو از توده هـاى برفـ بود . هيـج مسيـرى براى عبود پيـدا
 بلند مى كردم و دوباره به راه مى افتادم. دوباره میى افتادم و و دوباره بلند





 اتاق، تاريكى و خفه بود . آن تدر دود سيگار وارد آن شده بود كه به نظر مى رسيد مىتوان، ابر دود را بريد و تكه تكَه كرد ـ رفيق بُد، با

 كرد و چیيزى در آن نوشت. بعدها فهميدمَ ساعت وروود افراد به جلسه






|نحطار ، خوودتان را برسانيد ... .




زاهاريا استانكو / 44

يك شبانه دوز دا پيش او ماندم• داه يِيمائى چهار ساعته صبح، برايم گران تمام شد . به سختى سرما خور ردم و ، ناجار شدمه دو دو هفتّه بعد را ، با تب بخوابم 6 ولى خحوشحال بود م كه، به إين ارزانى موفق شُده بودمه، اعتّهاد

 كفت:

- به اين نتيجه رسيدم، نبايد آلن روز ، در Tآن توفان برون، رفقا را
 روى بوده|مر.... وقتى مى ديديم، يكـ رفيق قديمى اشتباه مى كند يا رفتار ناد رستى


 در اين باره، بازنتر بگويم: ما به هيّع بتى نياز نداريم.

وثتى به خحا نه خود 6 يمنى محل كميتهُ هحلى حززب دسيـديم، متّو جه

بشماريم. به نظرم از هفت تا كمتر نبودند .
آروش بلافاصله گفت:
ـ هـ هينزها اين جا جا هستند . . .

بودند . آدوش چرسيد :

يكى از هينزّها ، به صورتى مبهم جواب داد :

ـ اتفاق هميشه هست. . .
حس كرد م6 هى خحواهنل در خحلوت با آدوش صتحبت كنند .

 در وجود او بود كه حزب را مهجسمبمى كردند . معندت نحو استّم و گُنتم كه بايـد بروم. كسـى سعى نكرد مرا نگّه دارد ، به اتا قى رنتم كه برای خنواب ما در نظر گرفته بودند . اتاق راحتى نبود 6 ولى فضهايى كافى داشت. هحهار تخت فلزى در آن وبجود داشت كه يتو هايى پشمى دوى آنها كشثيلده بودند . از ملافه و روبالشى خحبرى


مى كرد م. هنوز به نحواب نرفته بودم كه آ دوش آمل . يرسيد :

- مى تحواهى حمام كنى!
- ترا نمی خحواهم؟ كجـا ؟



ما بونذ؛ ححوله 6 ملاغه و حتى يكـ شُيشه نفت . T'دوس تو صيه كرد :
ـ و قتى خود تـ را مىشويح، نفت را فراموش نكن. من هـم فراموش نكردم . اين فككر كه شَشْن كُرفته باشمَ حتتى روز بعل هم هرا عذاب هى داد .

 را روى بالهُ كذاشتم، خوابم برد ، ولى حتى خواب هـمَ بعد از اين روز بر آشوب و خخسته كنـده 6 آرامم نكرد . كرفتار خحوابههاى نحودم شدم. ساز و كـار مـرمـوزی، مـرا بـه هـر بحا كه دلشُ مـى خــواسـت مسىبرد .
|V| / زاهاريا استانكو

لاكوارتر از هـمه اين بود كه 6 نحواب، با صسحنهها يـى از واقعيت هنخلوط
 مى كند . هم به كذشته و هم به آ ينده .
اول دلر خحـواب ديـدم هـر دو بـاك نحـود را از دسـت دادهام: د كتــر

 روز 6 در بيـمارستـان ديـده بودم، هـمـراه بـود كه از دراز كـردن دسـت نحود و لهمس پاهـايم6 وحـشـت داشتـم . جـرأت نــمى كردم امتحان كنمو


 و Tشثنا بود ، خوابى دل يذير و هطبوع ع ولى خيلى دوام ند|شتت. كابوس
 بكويم، كابوسى آرام.
 بود م. مرا در خحانهاى كه بزركَ شده بودم، روى نـمين خحوابانده بودند 6
 بودند و مى كريـستند . از صدايسان آنها را مىشناختتم، صداى مادرم

را شنيدم:

- یّسر كم ! يّسرك بيّحارهام! !

 هسشقتى بزركم كرد ! در خحواب با خـود مفُتـم: نه 6 نه! نـمى تواند درست باشد ! مـامـان

نمىتواند برای، من گريه كند . او خيلى يـش از من مرده است، مدته
 نوابيده است. .




- من ؟؟ جرا من بايد تابوت را بخرم؟ مگر اين مرحومهد در زند گیى


ندارم... با هم مشاجـره مى كردند . من، با آن كه مرده بودم، برخاستمو









 كوله، روى آذها نوشته شده بود ... ـ مـمكن است لباس هايم را در آوريد؟ همه لباس هايم را در آوريد

زاهاريا استانكو /

و بين خود تان تقسيم كنيدل • مى تو انيد جسلم را ، لمخت به خاكـ بسـا ريد . لخت به اين دنيا Tمدهامو مى امخواهمب از اين دنيا همر لخت برومر. يكى از خواهرانم كُست: ـ نـه 6 ايـن درسـت نـيـسـت. تـو را با يـيـراهن و زيـرشـلـوارى نحاكـ

خواهيم كرد .
 لباس ها يم را در آوردند • بعد كفشن هايم را آن وتست، مرا در حصيرى
 را مى شنا ختم . آنها هم راه را مىشُناختتد . هلمهُ مردم، راه كُورستان را

هى شُاسند .

نزّديكـ شد و برايم دعا خحواند . البته ، خحيلى كو تاه .
يكى از خواهرانم، از كثيشي چرسيد :

بخشيّيله شود . خخيال نمى كنم بار گُناهان او سبك باشل . . . رنتار دِد بولبوكه بـه هـمـان صـورتى بـود كهه آخحريـن بـار ه دد
 وتت مرا هى ديد 6 زبانش را به من نشان مى داد ـ هر بار كه با هن روبه رو مهشد ، زبان گستاخ خود را دراز مى كرد . او كفت: ـ ـ برای او ، همين يك ددعا كا نى است. رنتار یدد دوحانحـ مرا به ياد كود كيـم اند|خحت. به ياد تنها جنبةُ نحوش و بدون تـكرار دوران بحچگًى|م افتادم. سالههاى جـوانى را هـم به الجاطر آوردم. نتخستين آرزوها و نخستين نااميلىها ، به ياد اولين عشت شود انتادم6 وبمد 6 نوهيدى و آوارگى. همه و همه چحيز را به ياد آوردم
/ / Y / Y















 با اندك كِشش آمدى، خحوشحال مى شوند .





 مدتى به من نگاه كرد و بعد كفت:

IVA/ زاهاريا استانكو

- يُس تو هم Tمدى؟
- بله يدر . دوباره به من نگاه كرد ـ به من خيره شده بود . نگاهش صدرانه و ههربان بود . كفت:
 لباسهايت را هم در آوردند .

نمى شود .
و او تأييد كرد :




مانده |ست.
ـ بله 6 اين جا از كُرسنگّى هم خبرى نيستـ. ـ تو خيلى اندوهُينى يسرم! ـ ـو تو هم هدر • فكر مى كردم، در اين جا ، از غم و غصه هم خبرى 0 ") ـ هستـ . . هـست. . . بلند شو ، مىتخواهم تو را به زاد كاهــان،

زيش قوم و خويش ها بيرم.

 بود زمين دد برابر ما باز شد و ، هيان طور كهد دست يكديكر را كرفته بود يم، وارد راهرو سريوشيدهاك شديم كه نورى سغيد و نقرهاكا
/VY / باد و باران

 ولى ما پيش مى رفتيم تا به جايى رسيديم كه بزرگُ و گسترده بود ، مثل

دنياى واقمى . .
دنيا يا يانى ندارد ....
جهان بيمرز است،..
دنيا را ايايانى نيست...
 گُند شباهت داشت. و حششمانش ه همان گونه كه برليم آشنـا بود ، برت مى زد و رنگُى آسمانى داشت و دستهايش ؛ سفيد سفيد با انگُشتانى



 هم نفس مرا ا احساس نكرده بود ـ هيمَ كدام از ما نفس نمى كشثيديم • با


اول مامان حرف زد :
ـ بـعـد از آن كه تو رادر مـزرعهه و زير باران زائيـدم، به تو شـيـر
 دادم و حالا مرگ را به تو مهدهم هم
 بودم و نا گهان، روى ثـاهاى او ، طفل برهنهای را ديدم. گُريه نمى كرد . بازى مى كرد . . . انگشتان خحود را مى شـشمرد ، همهُ بازك او هـمين بود :

زاهاريا الستانكو /



بلد از من هرسيد
ـاو را بی شناسى؟
ولى به جایا من بحه برهنه ها هامخ داد :
ـ از كجا مرا بشناسد
Tآمدناو ، از دنيا رفتم.
خرسيدم:
ـ قبل از آن كه بهد دنيا ييايم، كجا بودم؟

 ـ در آن جا دلتـگـ نمى شوند ؟

 مامان كفت:
 نمى توانند خورشيد را از آسمان بردارند ، نحودشان به سورانحى در
 كه به عمق تيره و تاريكـ زهين يناه برده باشد . برادرمT Tلكس كفت:


 كردم: ((اگر زنده مانده بود ، الان با من هم سال بود . ")
/ / / IVA






گفتم:

فقط فرق سرشان را مى بينم ... چجقد زيادند . .. .

- با من بيا پیـرم.
 ديدم، بلند و كهن سال. آن را شنا ختشم. همان سهيدار داخحل حياط خـان

ما بود ـ به بدر كِنتم:

- ولى مـا آن را بريلده بوديم. يادت مى آيد ـ وقتى به دنبال گنـج
 دادديم. تمامى زمستان بعدى، بخارى را با شانحه هاى آن گرم مى كرديم،








بشـنوى ـ بله مى نحواهم. سَييدار ، در لرزش بر گـهاى نحود 6 جلوهُ خاصى

زاهاريا استانكر / الهو

دارد ...
يدر با اندوه گفت:
ـ در اين جا سييدار آن جلوه را ندارد ــ

ناهنجار خوودم نرتداشت:
 وحشت كرده بودم. احساس ترس و وحشت، قلب سردم را درهم


 مى لرزيدم
 نحش خشش نمى كند و با باد به حر كت در نمى آيد ، يس حر آرا مرا به اين جا Tوردی؟
ـ از درنحت برو بالا، وقتى كاملاّ بالایى آن رسيدى، به دور و بر
.
 ـ فراموش كردى،، بابرهنه به اين جا آمدهاىی؟ - بله فراموش كرده بودمه...
 بالا مى وفتم و ، خخيلى زود ، به بالاى آن رسيـي

 تكان نمى خورد .
/ / / باد و باران

به دود و بر نكاه كردم. افتقى ديلم گرد و سهفيد و در طول آن جهره هـاى آد ميان، تـعداد آنها خـيلى زياد بود و تنـكـ هـم ايسـتاده بود نـد . هـم آد مهـايى بـا موهـاى روشُن و هـم كـسـانى با مـوهـاك سـيـاه. بو سیت بعضى ها روشن بود و پوسـت بمضى ديگر تيره • بين آنها ، سرغ
 و برخحى ديگُر 6 كو تاه قد . ولى هـهُ آنها ، سايه بو دند . بله 6 آنها ، نه خـود آدمهـا ، بـلكه سـايـهُ آدمهـا بـودنـد . . . خحـامـوش بـه آلنهـا نـُاه


 كمى دورتر از آنها بود • و برادرمTآلكس كه قبل از من به دنيا Tمدهو تـنها هفـت روز زندگى كـرده بود ، زير نور سفيد نقرهای، روى هاهای
 ايستاده بود ، نشان داد و گگت:
 و یـد رجزر گُ سكوت كرد ، ناكُهان، صـدای نفس تنـدى را شتـيدم.
 از لبسا؟ صدها نفر بيرون آملد . چه مى گُويند ؟ بعد از این صدا ، همه آنذها كه در افْق ايستاده بودند 6 نايديد شدند
 يد ربزر گ هم رفته بود . همينطود مامان و برادرم Tالكس. تنها من بودم و پدر ، دوباره د ست مر ا كرفت و كُفت: - برويم! من هم اطاعت كردم.
|A1 / زاهاريا استانكو

چچند كامى برداشُتيم وايستاديـر. بدريايشَ را به زمين كوفتو زمين
 یشم آلوى ما ، بيرون آمد . ياهاى مرا بو كرد 6 بعد به جشُمها يم خيره

شد و خودش دا برايم لوس كرد ، اورسوس مرا شناخته بود ،
 وجود دارد كه فراموش كرده باشمم. سرانجام به مقصد رسيديم. دنيانئى مبز دد برابر ما بود ـ سبزى ووشن و شارد شاد ارديهششت را به ياد مى آورد .






خود ، زين دارند . پريديم دوى زينـ . .. يدر كفت:


 سرعتى داشتيند كه تنها خيال ميتوانست با با Tآنها رقابت كند ـ ـ نا كهان


 ديدم كه از آن جا بيرون مى آيند . جهار نفر بودند ، هجهار نفر از از زير









رنگ. يدر از من پرسيد : ـ اينهها را مىشناسى؟

- بله.

و نام يكـيكـ آنها را كُنته:
 ـ آنها را نرامون نكردهاء



ولى بويارين جيم را نمى يـينّ؟

اسببها ، بیى آن كه دستورى بگيرند ، بر كشتتد و ، دووباره شرو ع به

$$
\begin{aligned}
& \text { تاختن كرديم, از يدر پֶرسيدرم: } \\
& \text { ـ ـحالا مرا به كجا مىبرى؟ }
\end{aligned}
$$

.

 ـ خحوابيدى؟

پايان آن را بيينه....

زاهاريا استانكو / /Nr

ـ ارزش تأسف ندارد ـ دلحِسب بود ؟



 بخوابم. ولى آدوش كه ظاهراً متو جه حال من شده بود ، كفـت :

 خاموش شده بود ـ دوباره احساس گرسنگى و سردى كردم. مثل اين
 كردم. كّل در طول شب خشكيده بود و جدا كردن آنن دشوار . همانطود كه لباس مى يوشيدم، از آدوشُ يرسيدم ـ هيزوّها كجا هستند ؟ .
 - تنها يك خبر - ירى -
 مينوتارهارلاجيت را پيدا كردهاند

در آوردم. ـ لاوريكاى ما ! عروس ما ! عروس سياه بخت ما !...
ـ بـله، حالا مى توان خيلى جدى، او او دا سياه بخت دانست. .

- نمى نهمم.

ـ هينزّها ، يينوتارهارلاليت را مرده يانتهاند . او را با تير از حـشت

زدهاند . أو را كشتهاند و مثل سغـ در جاده انداختهاند . . . زير بارانو
باد ...

فصل سوم

از آدوثش یرسيدم:

ـ ظـاهراً سى سالش تمام نشده بود .

- ييحا ره ! هنوز مىتوانست مدت ها زندگى كند .. .

بوسوTآنكا قاطى شده بود .



وقتى آروش متوجه تعجب من شد ، ادامه داد :

/^4 / باد و باران
 عضو (پ گارد آهنين") و سازماندهندهُ باندى از آن بود كه در شُهرها و






او دا (( فرمانده لزيونر )" صدا مى كردند ... ـ درستاست، در سازمانهاى (( كورديانو ) ، جنين دقامى وجود داشت. حتى مقام 》 بز رگى فرمانده لزيونر « هم داشتنند ...

 برايت تعريف مى كنم....

 اندوهبار يرسيد : ـ قند از كجا بياورم؟ در تمام شهر 6 قند پيدا نميسّود ـ غذا هم در

 ـ الان كترى را دوى آتش مى گذارم.


 مردند ، أكُر په امسال محصول خحو بی برداشت شده بود 6 در دوستاها بـا به

زالهاريا استانكو /

كو كـان كـيـادى بـرمى خــورديـم كه شـكمهـاى آنهـا ، از بـى غذايـى و
كرسنگى باد كرده بود .
زن خحدمتكار 6 چآى و نان را به ها داد و كَفت:

و Tَدوش خواهش كرد :
ـ بـگذار بيايد !



بود ، بريده بريده كفت:

- ببتخشيد رفيق T Tوشّ . . . من . . . من عادت ندارم . .. يعنى دوست



براى شما تعريف كنم....
آ دوشّى ، از او خحواهش كرد شـود و آرام باشـد ـ از گُفـت و گُوى بعـدى متـو جـه شـدم كـه او ، هـمـين

 اضطراب حكايت كرد كه در شهر ، در خانه تيرناوى كار مى كند ، همان


 همسرشّ هشخص ديگرى را هم، كه عينكى مياه داشت، با نحود آورده بو دند . او ؛ به نـاطر اين كه از "(مر كز ) آمده است، دائمأ لالف مىزد

/ / اMA












 خود را بازيابد .
Tدونْاز او تشكر كرد ـ زن بلامامله برخاست:

 آدوز كنت: ـ بـسـيار نحوب. برو نـير كا كائو را دد رختختخواب به زنالرباب
 بانى.... نتط كـى.




زاماربا استككر/




مىنونّت كـ داراى ملامت نحورمّـيد بود .


 درست مى كغت، ولى بیه تنـمينىو جود دارد ك، هسه، حقيغت را بكريند ه فتط حتيتت را ؟

بكذارم. اين، وظيفهُ اوست.
من بانـارى كردم.

 دردغ، كار جخدانسادهای نبست.
 كو را به مونو عدبكرى كنانيد:

كى نايده است. بايد منتكر بود .




 .













- ايزوفـع، نتيجه مكومت كـونــــتـهاست!





 كريـانادلد. در خـيابانان، مردى طبور كـرد كه سراد براسب بود ـ نـنـل نمدى


زالماربا امتككو /191
 كذضته و اسبهاى ارغوانى انداختض كهه به عمراه بدر ه صوار بر آنها




اتنات انتادهاند . . بائنز . . .
باراذو باد...
بإراند باد ...
بارادو ياد ...

و به ياد بخارست انتادم... بنارست را لد جوانى خحرد ديدهام .














 برايم توغيعدداد :
 با وحـــت بـ ماحبتحانه جشم دوختم:





ـ موانتر!


 و بعرا مى كرد :

- من به زنها اتان نمسدعم. زنها را نمىتموانم تحسل كنه. به مرد
 كار داريد ؟ برويد بيابان... مر ونت، مر كار داريد ، يـئن من يِاليد © ا جار دردمر لْْويد ...
ـرلزوعى نهارد مادام. جيزى لآرم ندادم.

 بعد از رنتو دوبو منطم كردنانانها ، بلامامـله از نمانه يمرون

زاماريا استانكر /IPr









نو دمه میثنـاسم.







كاز ها از مـ بلو بز بزند .






 بر كردد ؟




 روس بودند . ) ـ مسانر دارى ـ ـنهارباب.
 - ولى... ـ عبله كنا.... عبله كنا...




 تددبّ، بكـدانند .





 نكر خبالتمى كنيدم.






را با خود مى آورد .
ـابيانه، مسانر ندارى؟
ـ ـها اربابه آزادما





در انتـار من نبسـتا




 كثن اين داز ه هبله داشتته. )



 كاغذ را سباه مى كردم. كاغنهايح را با نُعر بر مى كردمو دوى برخى









انسـانى. )
زه وودانّ، يعوذ ماحبنحانه، فرياد كمثـد :




 - به كنم مادام ذهورداكّ



 تو دا مى كـدند
 دارد سبكاد بانـد؟ و دد وانـعمه، زعاد سيكار مى كـثـيدم. مرجه بيـُتـر در مُهر

زامامبا الستالكع/ 19V


 كاخ سلطنتى ايستادمو تعويف نكهبانان را تـانـا مى كردمر. كــى از



 - جرا يـش من نمى آمى؟ ـ كرنتارم، آتاى ديوكلهـهان. به راستى سر كند ، حتى يكد دتيته مروتت ندارم.



 ديدهای؟

- بلك ديدهام. يكباد مم، با دوتا از آنها مدم زدهام.

 حمام مر نمى كنند .
 ديو كلمصيانرا نكانمىداد ـ از آن كلام ماكى آرتيستى بود ـ با لبنهن. وتقى تشْريغات تصويغ نكهبانان به بايان رسيد ه ديركلهمبان دست

14 / / بد و باراد

مرا كرنتو سركت كرد ـ مرميدم:



- يس كبا

ـ مرا معان كن. او هـع وتت مرا دعوت نكرده.

ككاب مم باب نكردهای.
ـ خوب منظو
مند عوت نكرده ، من ثم نمى آيم.

به سكسكه انتاد . بعد كغت:

خوكى تو را يمرون نمى كند . بxردبا مرده!

 همينّه بادبكران نرت داهـت



بابانْ نوـوـى دامُتْه باثُد .
مـلا نديدمه يُش از امن متاومت كنه. بورديا مرده ! دمت كم تا




زاماربا استانكو /191

كسى ديكر ...
مسراه با ديوكلهسيان به داه افتادم. از كنار كان سلطنتىو يـدماى






 مىانداختو و بى كنت: ـامروز دبميترى مندسى. بايد طر عنتانـى دوى ديوار ككلِــا را تـام كم. المبدوارم، سغارش آن را به من بدمند ...
 بارامكهوى مشدس بـُوم!


 از زمانى كه از غاله فراد كرده، ديعر برابم وجود ندارد .
 است... - بله، بنارصت، مردمانباكِدرا به آدمهاى دزد و دغل كار تبديل


( Yo.

تصوير بكنم. اكر جه... عبر كن.... فرامرن كردم. به كلى فراموض
 ديميترى بودى، حالا بهتر است، نتش مبكاليل، ملكـوترب را به تو بدم


بايد باى لرزمُ مَ بنـْـْـى

 ميكّلمل تبديل شدم. بعد از جلــهـاول:




 براى تبرله نود مى كمن:
















 (امهرياله

 مى كرد 4 هىد




 زندكى او هم به هـان اندازه عبيب بر 2 .




 در نـهـتهو بـ نتاره بردانحمر.
/ / / Y. Y

بالكانسكى، لاغر ، بلند و دنـك بريده ، با لباسى كهـاد و عبيب،



 تـام كرد ، بالككانسكى دمتش را دراز كرد و ككت:

 كرفت، مداد بزدكى از جيهن در آورد و تمام جهار تطع شعر را خعط زد . بعده ،با مهريانى كنت:










 وكادوكدهسبان باسخ داد :
 - بس جرا او دا بم جمع ناعران آوردهاى؟
Y.P/ زاماريا اتـانكو

بكى از حاضران، يعانُكى در كوم من كنت:





 طرف مرد جوانى بر كـثت كه بشـت مر او ايستاده بود و ، هامرأها هدر انتعلار دستور • جوانى بود عينكي، با كتى مدرس و كمهنه. شُاعر بـاو كمت:


من، آماده باكى!
ـ.




 سكرت رعم آورى براطان حكر مت مى كرد ـ ـ عسه نحامو شم بودند .






استاد با دتت به من نگاه كرد و كخت:


 - بسباد سهاس كزادم، استاد ...
 ـ به اين ترتيباست كع نامت با نام من كره مى مخورد و جا ويدان



 نـايد آسـانو مـار كانْ را مىديد ـ دوباره به من نكاه كرد ـ اين. بار بـ







 بود . دست او دا نشردم و به سنتى تكان خحوردم: مثل ينه سرها برد .
 او ، مثل دست بكـمرده ، خمْكـو سرد بود .

Y•ه / زاماربا استانكك

 اعسـاس كردمه مـنلـى راحتى استاد ، از زد سـانته نـده است و اتان
 عالم غيبه وارد آنْـده است.

 وتى
 مرده مىمانست. كاملأ بىنعونو بیومت: احتصالاً نْبهـزنها ه بعد از زايمان...


 آلاز مى كند .



كرده بود ...

صرانبام؛ كس سكوترا نـكست:



$$
\begin{aligned}
& \text { - . . . . } \\
& \text { ـ ـو بهـ الهام بنشي!.... }
\end{aligned}
$$

Y:Y / باد ر باراد

- به تافيهاىا...

ولى نـاعـر ، باز هـم در غعودن نرو رنتـ بود • دوباره به يـسرن
خمطاب كرد:
-
ـ ـ ــه را مدو.
ـ بـ من بكو ، امروز موا هـلور امـت


مىبارد .

- بـــار نورب، بنويس...







 مى مكد ه.
دوباره به مـداى هرتعن و آرام استاد كومُ دادم:

ـ ـمس دا بدر بان. بدون بتى بكى امنتباه.

 سغرهاى رنكيناند . .

زاماريا امتانكر/ Y.Y/
_الان، امستاد عزيز ، الان...



بالكانسكى بودم.

دوباره سكونى احترامآميز حاكم شـد ـ ـ شوا رو به ناريكى بود ـ و و

 شراب كهنا مـله در دمـتدامـتـ:
 بغرمائبد . مـل بغرمانبد و دنع تمنـنى كنيد ...
 زاند داد .
نماهر كنت:

 مادربزد كانمان بودء اصت. .. جه بربركت بود سرزمين بالكان؟ و


 كردم. و شَاعر هبا صدايعى مهكم و ماد كفت:




Sldy g $2 y / Y=A$
 ـ استاد ه هجند فرزڭد دارد

 معآورد






اعتبار بعدى آنها ، ميـنتر مىنود ـ


بكـ نابنه اسـت
 امتعدادها را نابود مى كند. خيلىما را بلعيده است! و حالا، مـنْنول بلعيدن بالكاتمسكىاست...
شـر دلنوازى را به ياد آوردم كي در حضود منزاده مند:
ـ اعنـمرد نابنه است ...







زاماريا اـتانكو / Y.
 دنيا مـجِ مرزى نییتنامد.

جهان بیمرذ است.
دنا را بابابیى نـــتـ...

 انتخار اوصت. بكذار بغوابد ...

جهان يمهرز الست.
دنبا را بإيانى بـتـت
مرز و محدودبتنا مريوط بـ زندكى اسـن...
 برفـبوشانده بود ، ديوكلميان، كه به تمادناو او را در خيابانديده بودم، كنت:


- ولى من بابيد بدانم كبا مىدور؟؟









Hig , Pi.
 كرد كه، امالـى بالكانه به آلز لا بااورت يمـتصر

فراهم كرد .







مباور بلـه ثـد :
.


. . .










YII/ /اماريطا امتالكر

كه، نطامراً زمانى تصريرها و با طرحماى كاملى بودهاند ، ولى بع


 بنـْينيد مرد جراذ... نتط يكى نظر به دن نكاه كرد و وه از ايمن بابت،
 كردمه هـ نكار نانذ و شُكندهاهى دارد 1


حرملهانـسر مىدود .














/ Yi Y بك و باراد



 زشـتتمثنْ وازهما دوكردانباشٌد .







 مىزد ، كمنت: - يس ايمنطور !... الجتـا ع مسبوب ما مى كندو و در هم نرو
 كد در آن...
دوكلهسـان ، تند و با حرارت، احرفاو را تمع كرد :


 بايد زندكى كنم.... و نامارم با ممين دزدما ه كلاهبردارها و راذلها ه
زندكى كمـ...


زاسارطا استانكو/ YIT

نتان كليــاها ، دوباره جهره هنرمند بير بى كارى را به نغود كرنت




 ـ زمستانه مسختو ديرياست، ولي من، طلاتت سرما را ندارم. بی
 ككى











- روز ب خهر اصتاد !

ـ ــدز به غهير ارباب!
 نديدهام، جه دصع كلمايهى به Tب دادهای؟

/ PIF

درTبد هباسخ داد :






 نوبى مىتنانحت، آرام بود .


 بوردبا به طرف بنـبـره دويد و ه به نغّر من دود اعجاز كونه بهوجود آمد . بوددباه تابلوها را ، مثل كالاهايـي بـسباد


 خحهْنو عاميانه.


 بودديا، دستض وا بو جيب برد جند اسكناس مجالك يرون آورد و روى تخت يـيار كذامــتـت ـ بـكـر • سعى كن برای مدتى زنده بانـى. مىشنوى

زامارطا استانكر/هI






بورديا بنود ، زند كـى درياىتْتت ميج لذنى نداثـتـ.


 مكر آنها كك به كروه هنرمندان مىيبرندنده هد ميان همين جيوانها نيستند ديوكله صـانا، بعدها به من كغت: نثانى بير ، كه آنحرين آنار خحود



 اكر جه نودمرا جزو هنرمندانتمىدانم.



 برندامتـت• مىدالى جهطود مرد ؟


Y Y / باد و ارلالن








 كسى از آن جا برنكْنع است. هـع كس ا
 ماهما جان مى كنده امحى سالها .

 حتى زندان هم بوده .

- برای هxرديا، زندان جايهى برایا استراحت برد . ديوكلمبانه دضّام زشُتى داد . معلوم بود كنترل خورد را از دصت

داده امـت. - عبـب نعو كى بود ! انتاد د مود او مرا كذاضت با خداى غمردم!

رذلا احتهباز!



 دبركلدميان، مرا از كوره به دد برد ـ كنتم:

زالهاربا امتانكو/XIV
 نبود ـ واتمأ نكر مىكنى، ححرفـماى تو را باور مى كنر؟ تو دربارi
 مىداني





 استعدادهاى او برباد رغت. مشل آن كها مسة آنها را آ آب كل آلود






 دا مىبلعد

ـ تو مرانز نبستى؟ ـ ركـماى كردن ديركلهصيان بر آمده بود . . .

 زند كى جه مىدانى!
/ MIA

























زامارط استانكو/

به مر كز مّهر و به ا دارد ؟... مردم، بدون هـيع اضـطوابی، به رنتو
آمد خود ادامه ميدمند.



 مبنانعا ميدبدم! بسـارىاز آنها مـ كى بع خيابانويكتوريا مربوط














هه دلم میخوامـت. )
 اسبب با نتابماكيـــاه، به كالــكه بـسته بردند . ماموراناداداده

stry / FY.
 امن






او هب خومه كواه مر آنذ بود كه غم جنداني ندارد .



- .


مادام متــا ؛ با بىماللى باستز داد :





 R R : بحند













 آنها ، با صدأى بايمنه الخهار تاسغ مى كـد:



 - مىتوانيد جنازه دادر كالسكـ بكذاريد . ولى شنوز ، موتَع دفتن

 ديركدهسبانبه مبجان آمد . نتاب اندوهى كه، با وردد به نـان؛ بودديا به جهره زده بود ه كنار رنت. تكاه تندى به ريلـس خهار مُانه انداختو ود به مادام متــا كغت:


باد / / YYY

-هـــع


 . . . .










 ندأْتـت







زالمارطاستانكر/ YYF

فرياد زد :



 توغهع بدهم؟ ....




ساد كى، نحرد را تسلمي دصنود بلـس كردند:
ـ داسـتانبّامزهایامت!

- عجبب دامسان غريب و احـتانهایا
 xدردبا مسه بيز مـكناستا


در حالى كهاز بيجان غنس نغس مىزد ه كنت:





دوكامبـانّ برسبد: ـ كوش كن ــكـيم باكتو ، ايهن جا بهه خهر امـت

نشهد بكويد...
/ YYF












 كلانتر داתـي، كار بازرسى را آغاز كرده بود ـ از مـردها با با با











زالمارطا امستانكو/ YO/

راكتن مد به نوامر وددِيا كرد و ه با لحنى تاطع، اعلام كرد :


 بازرسى كنيم! نكر نـى كنبد ، كسى آنها را لاكیدماسببعا كذانمت باضهد

اداداد داد

 برنىى آيد .




 جرات مىكى با من شونى كى



 ـ لــى مربوطاست. بايد آنها را يـيدا كنى، نا وتنى جوامرات بيدا تهُود ؛
/ FYY

 دزدما و ناسْهـها رمْوه بكيريد








نزد كلامتر رفت:



 كلاكتر ثانهـايمن را بالا الداخت:









FYV/ زالماربا استانكر

مادامريتـا مخالنتى ندارد ه نعر دامنش را يينيد
 در صـبـت مدانمله كرد:




بلهس مرمبد:
 راتسه، نجلى جدى ياسخداد :





 دلن نــسعغواسته جوامرات به مادام مبنــا و يـا بدتر از آنه، بـ




 كرد ولمدآتسه، اداهب داد :

/ YYA / باد و باران

كه إْتبامى كردم، ظلاهرأ مورث شـا در طرفت ديعر بود ـ منــنكرم مرا از امنتاه درآوردبد .
كلاتر بليس، كه به كاريكاتوريسـت خيره مُده بود ، كذت:


الست. نكرى كه البته، با روحبغ مرحوم جور استـ... و بلـس باخاماملد دمتور داد :
 16
دسنرد بلبس اجبرا تُد و نابوت را در دروازه در كذاستند . باد با










ـامن مـ خيزهايى كهميخواستـد ه مادام| خوامر مرحوم، معتوىدصنمال را امتحان كرد و مانهماينمى را بالا انداخت:



FYQ / زاماربا امتانكو




مجلس، نمىتوانانين جا را تر كـ كرد .
 تابوت را در كالسكه كذامُتند و در آن دا بستند . يكى اسببا را هي كرد و اسبباكى يهر اداره مترفيات، بهر راه افتادند ـ كروه موزيك نگامى مم، در دو رديف بهد دنبال كالسكه رفتنه . وتتى وارد خيابان

شـدند ه رمبر اركستر علامت داد و مارن عزا آغاز شد .






جهاذ بابانى نهارد.
نتها زند كى امـ كدمرز دارد.
دنا بدونهرر امـــ...

جايى در نزدبكىما ، ناقوس مىزدند و ه منل قبل، از لادبالول


 مكهبونو ، با جهرة نامطبو عنود ه كار من ترار كرفت. بربـيد: - مرا مىثناسى؟
/ YY.

- بلهى مُناسم...
- نوْتعهاكى مرا ديدهایْ




 را ندارم. از المن بجانكي معرينت بدم مى آمد . كنتم: ـ از داستانى كه دربارة كاومينـها نوْتصاى، نموضم آمد. .. با

رجعدد اهن...
صكيم بامّو با>امامله دستم را كرنت:
ـ با وجورد ايِن؟ جـرا با وجـود ابين؟ تذكرى دارى؟ جـسارت
دارى از من التغاد كىى

 ولى حرف من متوانست در او انر ككد ـ با غرور كنت:









زاماريا الستانكو /
 مىدهم؟ در حاللى كه هر كز وتت مدر دنهه برنىى كردد ...





 \# كرى ويـتصـــا






 هعرار...
 ياد آورى كرد كه، دبكر با من كارى لدارد . حتى با جـد رمعنذ احوالبرسى كرد + كنت:

با نمبر برسـدم:
-

/ Y / Y / و باران

بزر ك منمكس كنم. يكـ كتايس بزرك. دو آن معة موسمـا ، مهة


 خود نـانـانداده است.
رنكـاز دوى مـكيمباكو بريد :
ـ كى\$ كجا



به لاموجه كا
هكيم باتو صرش دا كرفت



فوتالعادءایاست. امن طور نـــــت

 مى كنند ، كداميكـ. . _ كدام يك!
 دارد ـ راستْن دا بغخرامى، خيلى با استمداد است. ولى از استمعداد نا
نبوغ...

مكيم بامتو ، افسرده و غـكين كنـت - تر مـ مسنره مي كنى


YPY/ زاسارط استالكع




 تـد و ، طبيعى استه رمان خحود را دربارة آن آغاز كرد ـ (اين كد بر


نحراهم نوــتـ. )

 ملـور اسـته مـردههـا حـت عبـور از هـر رامـــرا دارنـد ـ جـــازه را از




 ها يان رمانده اند و 8 به معنـ ابن كه تطار حر كت كند ، مر كسـى به








FFF / باد و باران

ولى من زندهام و بايد معتاط باضم: كامى ضـرورت ندارد ، هسه آذا به
را كه مىدانيم، يراى ديكرانبازكو كنبم،

به لاويكتردها ه رصبديم. با وجود ازدهـامو سرو صـداى خيابانى،



 آكتونتــا مى كنت:

 ديكلهسيانه مندو كرد و كنت: - نو نـى نوامى به آذ جا بروى؟ ــاكر نوهم يايه.....




 يهثهاى كسل كندهاهـ... كنم:





YP0/ /لامارط استانكو

عل大مندى...

تو را به خحر جاضـانى ييندازم.



- بريم هميزبـا .









 ناهيزى، مثل مزازن نغر ديكر ، تبديل مىضوم؟ مرجه بيـهـتر در ابن
 ابمن لجنزار بنارصت، مرا هم بعتدربع به كام نحود مى كـــد
 آمد:
ممدر آكاز تولده مىكتد براز ميول




 ثـد

كانه براز جمعيت بود . از مياندود غليغز سبغارى كد، هوا را
 بـنـاسم، كالونِ
 واردنْدند .








 كنيد ...



FPV/ زاساربا استانكو

انتاده بودند : بكى بهبـت دراز كنهـهبيود و دستمايس از دو طرن


بهسلر ذم زمن بود .

 مردهاند
 مى كردند . درد




 مى كردم، تا امروز باتى عاندهاست. )



 جـعيـت بود و دود سبكار و بوى غذا ، فضا را هـر كرده بود . مردانه

 اصطبل، ماركى لومان بردنه.
 به بك جنازه مياسي تبديل ضدهاست.
/ FMA
-


 هرا مردمى







دبدبم: او ، نه تربانيانه بلكه تاتلان را تصوير كردهبود .





 می كاه را مىد . . .
T ا T ا و




زالمارطا امتانكو/ YP4





 در انتهاى كهكتانه بهاندالى، بهان8انراندامر
 تو باد كار عْتق من، يكاندالى، يكانهام.











 رصتورانها و كانهعا دعر تشانمى كنند ، تا تابت كتند كـ تنها مردشا

/ Yاد و بارداد FFE


ميرسد كه وارد تاربغ مْوند ...















 هوركا





زاساريا امتانكع /









يـدا نميمْود ...
دوكلدهـانِبا آرامش باسخد داد :

 است ك يكانهام، عمتانى ندارم....
 مىداد :




 يـنسبا انتاده و كاه ركبك، مسبنانادادام داشتـت.
 هر كز ابن نام را نتْنيدهايد دودو مسْهرد برد هبسيارى،هاو رادر مرز استعداد و ستى تبوغ (مى
/ باد و بارد / YPY










 دبوكلهـبات نحواستاو را مرزنش كند :

ثامر لجهندى زد :






از او نبرده بودمه ذر تهـيِيع بنازه شُر كت كردم....

 ميل نحودمرا ميرمالام.


زاماربا استانكو / FPF






 2ارم.







 آكونتـــا

- هى كغنى
 معينجا نمى انى


 الوبانى و تاتلهن مبارزه كن ا....

ـ نمسخرامم تلم خود را به سياسـت آلوده كنم. منه برایى مندرلاب









 و يكباره سكوت كرد • بـنى خعود نكر كردم: ستماً مدتداست



 - جعنايت كارانه راهزنانو نابكارانه در معلدنبا براكـد هاند .








زامارطا امتانكو FPO/









عغدنوامى كد و توفـيم بدهد :


















در تركىیا مىدرخغد.
تو از كدامين بیىنامر نتاد
برایى اهكايت دارىى











 بكذراند و طيز مختعرى بغردد . ار را الغلبمىديديم: در ويكتوديا تدم



 دراز میكرد.

YPV/ Jاساريا استانكر









بانْـر.








 ملهـه جرئى سغدا


تو را 4 تاج بغيد نوده زينتمىدمده.


و توناناو تملدباده تَو را تامه ميدسه.
مسغيم واستواوبلم صلدهـ صغبها
الجن






امروذ رغنهل فرن

مينالمه:



نكرش را بكنيد ه دلم دود كرنه اصت. . .

ـ در المن باره هـرا با ما حرذ میذنى مككه!


 حيوكا


MP9/زالاربا استانكو

طرفت دصتنُويع رفت. . . به دوكلهصيان نكاه كردم. كفت:


استحبا پنج لـلى . ...

زمين يخزدهرا از برفمى بوشنانده

زر انبره برفه كم سى







 او دا آدم هم به حساب نمى Tورند ...
 بهردازد و اجازه بدمد ، به نحيابان بروم. شواى خـنـك شـبـ به مـورنم



 رتّآود و میحامل...

زنزان

در عـين ززديكى و كنار بكا

باد كزنده مليهه را از با مى كمه
با خود ميرد و از نتا
و تنها ـُّارى و تهانهای،
از أن نامو نــان بلكى مى كذهارد.

در نیركىما مسدرختهد •

برای ما -كامت داریى P

 وجود مي آورد?

جهانّ بیمرز استن
تنها زند كى مرز دارد

 كروه مای تازه و تازهترى از هورانان مى Tـدند ، از هُنعره ، آنها را


زاماربا امتانكو /









 مى مرفتو حرنـاى نزادى مىزديم. )

 ـ هــت است


بعد از هند دقيته، حاضهر و آماده ، در دفتر خعد نشـــته بود و كوشَ تلفن را به دست دامٌت. ابتدا با وزارت كتْور مسبـت كرد و و






Y Y Y Y Y و و بادان



 معبت نود تشكر كرد ه كونى تثنن را كذانـتـو كفت:





با Tـــــار-مينزو.

_آليستار مينذ در وزارت كثور كار مىكد
ـ بله. و مكر تو او را مىنـتاسى؟

فرار كرده امت.... يا مرده است. . . آلبـتار ميزنو ....



زيادى زندكى نواهند كرد . ـ آليستار مينزو ه نه نرار كرده و نه مر2هه ا او با بكى از انراد


 ههرهاى هم در وزارتتناله اسـت.

زاماربا اصتكلكو/ YAY





بانت: نهيلى زود به متام رميد .
Tآرونّ دوغن كرد :
 من، امروز بـ متنغعـعانديكرى نباز داردم و آدمهايى منل مينزنو را بايد با بس كرد نى بيرون كرد ... ولى، در هر حال، بايد حقيتتدرا بَيرنت...

 كثور با كيعْمركزى
آلدنىاز برمش من تصبب كرد ـ


 عـل كم.

برونسا مـه الو را مـرامى مى كرد .
فرماندار سرحال بود ـ با خعونهالى كمنت:




بله، رنت ميكهنون، مرد نيرومندىاست.

ـ دكتر دادوادى را كبا ملامات كردبـ ؟

 . برود ا آثنايان را ييـند

 2نحالت كرد:


كاركرىتر بانته.








جواناذ مشارمت مى كند و به زند كى ادامه مىدمند.



 جنك يندازنر؟

زالماربا امتالكر YOI






 بر مغز ، اغاز به مغن كرد .


دمُوار و يـريده اسـت.، .















HAY / Yبا و باراد






سربوش نسى كذاْتتن ـ يكى از سخندرانان كنت:


 آهدهايد ما را خوشبهت كنيد ؟ وعده جوييارما را بها ميدهيد

 Tا Tوثُ خنديد و كمت:




رديغ Tخغر، با صـداى بلند بيسهـ:

- بسس خدا وجود دارد ه رنين دير ؟



 سخن كرد :


زaV/ زاماريا امتائكر





مده امت...
بهدود و بر نعود نهاه كرد و با مـداى بلنع برمبد:
 مداى كرنهن مردانهاى باسخن داد :

و دخترخانم، با ممان لحن تبلى ادامه داد :










 ولى او ديكر هلبغند نمىزد . خاهراً دجار اندوه و بميشامى شده بود . - مىتوانم اداده بدمه، رنيت دير ــ بغرمانيد...

_اجازه ميخعامما
آلون برسـد:



 درستمى كويم؟ كرتسا باسخداد : ـ كاملأ درستاست ا با آنها ازدواج خحراميم كرد ـ ترل:ا مول

الست

بود . او دو به دنمتر گنت:
ـ اادام بده مارلا ، مىتوانى ادامه بدهى .




ديكرى نمیْود . ميع داه دبگرى نيست!

 كس در ايخن باره فكر نسى كرد كهه زمانذرنتهه برنمى كردد . زماiاء در



YOQ / زامارطا استانكو

آنى مىْرد ، كه ميتواند عـه هيز را نراموش كند .



 و بن كرد :


Tآرّى با لحنى تد ، منفالغت كرد :














 حكرمت به دست خلق انتاده و حاكميت بودزوامن سرنكون ضُده است.

- 「 / باد و باران










الـت•...







 كامى، نيلى تاطعب...






زوالماريا امتانكو /
 علىدغم تذكرهاى بربوتسا، بـ كرمى از نمالــن جوانـو و تلانقماى

آنها ، يـاس كزارى كرد .

برمونسـا به وجـد آمده بود و ه در عـالـى كه دست بريوتسا را بـ كرمى
مىفنرد ، كنت:


اخراج نوند ...

آهونى برسيد:
ـ انحـراج نـوند
 اخراج نْوند

هود ، از ار تمْكر كرد و با فروتنىاخـانه كرد :

وزارت كثود مُر كت دامنتهايد ... نسالانى مسهون. ..
 نتِيهه بودم. و ادامه داد ;



 كـونبــتـوانعىاست، در عمل آبديده شُــهايم. آغر مبارزة با
 كذْتْ نرت مى كتد. كار مخنى، بازداضتتها ، زندانها ه ... البت





 كون كرد ...







 بغوسعو استراحت كنهم.



نظرى دارى؟





- يكـ دير معمولى يراى زنان رامبه. مدتماست، بوسْرلبالكا، با خعرامرى كه رُيس آنجاست، دوستاست. او بارها ، نـبـب را در ابين
 باره קیست؟ روز دربارة ليست نامزدماى كيونيست تبليغ مى كنند و


 لا كار كرى ها محروم شدىى.

 Tآؤى برصـد :

- برایى رنْن لالو ، رنين لالو بر كمنه.

ـ ـ من اعن جا هــتم....


















 هوادنT






استا بهواتم دعوانه اسـ!
-

را ان عتل معروم كرده امـت. به شر حالوانعيت است....
 نسىخراصت بكوبد ه هياى ما ثرع داد :



YY0/ زاماريط امتالكك















 ياد ماندنى!





 و يعده باز مـربا لبخند اغـان كرد: لاو حالا مادرم مرده، او مـراز
/ F44


(... .

مبكنون كمت :

كار ميكد







تُها زند كى است كه مسهود ايـتم
جهان سهدود.تى نمتْناسه.
 يكى از دستانان صهر² و مهراه با جیع ديكرك از دمتانانبه راه انقادم




 بكي از دمانان هرمبل : -

زامارط امتانكع YYV

كذاضتهايد $\uparrow$ به ما كدك كرديد تا رنيس تبلى شورا را كنار بكذامبر.

 دزد و كلامردار است، او كسـيالست كه.... - غرا المن بجدر فكر ميكنى





 شــاما ها او دا ثأيد مى كيمد .... ـآرون میداند
.i-
818



 ـ فرمالداد بوشولبانكا، خـيلىاز آدمهاى نحردن را در درصــا دارد ؟




YYA / بالد وباران

مى


 مربوطبهاو ...












ـ الز هيّع جهز نبايد بترسيه. باسغ كوتاه بد :








 جاى اصب، دشعانانرا به آن بِندد ، كالسكه را نكُ داشتهبودند و من نورأ آن را شُناغتم.


 آليودولبا را نمانانميدادند .

با بهرهبايمس مسورن بدرانقانه
يكابكـ خيل خانوار اربايم،
مورمو فيلانكزه
لهدر لهنشردهو لهرآلرد.

و بدرها كيهن بيروبزر كـدا.


عت بم مالخنز اينمعهد شكس كردنده
ild g 4 / YV.










جهاندرزى نهارد.
تنها زلد كىماه مرذ دارنه.

 ك
 ها







YVI / زامارب استالككو
 دوباره بوراه امتادم.





مالا ، تها 4 يكامب:



 ا هى كمعماسب?








تمى دالستمه جه كسى جه كسمى


/ YVY


 كردمه متسى النن بار، Tهسهو و با نهوا ه
 لدامْه بان.... ترس امسبا منا





 دد هرتو كل و لاى.






 ـ رامزناتثاد ا... ديكر مهى تواند بروه ا

 را مُـهـم:

زVr/ زاماربا استانكو

- تيراندازى نكنهد | درهرونمى تيراندازى نكنبد 1

 بودم د تد بلند و كردنانرانته و عزت لنس او ه مرابه نوده جـلب كرده
אد .
-بايد او را زنده دمتكر كـيم!



















31,



ـ ــ مرفّ







نمواهن كردم:



منَ ترار دادند :
ـ ـ ردایاو رادد آوريد .



ريسُ او كرفت.

هرميدم:
firs
 . . . . . .

YVA / زامارط امستانكת

ـ آيا زمانى هر كوه شتدس ها آنونه زلد كى אمى كرديد ؟





 - نـىدالم... بدرم مدتها در مرزمين بالكان زندكى مى كرد ـ به
 م منثعاند ....

 درTورديد

 باجه نهـد . نغنديد و كنت:

 كـيـد...



 - קتدر باعت تامغا كت كه، به موتمه كار تو را نمام نكرديم!

2lرإ و / YVY
 دانُت ترتبب تو را بدميم.... يا وجود اين، نو را زنده كذامٌتبم.... مجبا اُْباهمىا... با مـأى بلند مهديدرو كنتم:
-و حالا ديكر دير شده اصتا النز طور نيستم




 آنما ، نُــا را نابود خحوامند كرد .



 كم داُتْند ه برای آنها كافى بود .

 شدت مىوزيد و علغهاى هرز دا بهحركتورا مىدانتـت. باد از لوبه
 لاتهليو ها
 ا برصبد:


زاماربا اتـتنكو VV/

- برایى هیى



 باند...

 به Tهنما نكم بدمم.

فصل خهارم





كانه، بلامس بودند .

 كاستهمى


/ FA.

خرد مى آورد.
در هیهار גاه بین دو خيـابان مر كزى، مسداى كرمو زنكـدداوى

-














- بمـم ه كورسو






زامارطا استاتكو / PAI

مرده را كناد زده بود و به نميابالنگاه مى كرد .بالبوم مىيرلا مماو
را ثناختـو برصيد:

- ديدى؟
- بـه





 بخرامد ه مىتواند انبامدهد .



 مىتُوده ...
 مْدهای? از رابطلهات با ليرالها ، ملطنت طلبانو ستى رادبكالهما غهر
داصتم....

 كردهام.
 كذانـتْ:

ـ تكب. . . تحوب كه

می كني

بالبوى با تصبي مرمسيل:

.
ـ ــ منوز جوانى...
 باو جودى كه هنوز زود بود ، كهانى بودند كه از آب هـو نرونى

 كير كرد و د2 شبادهدو به زمبن خورد . بلونهيع خحبالتى لوى امسالـ•


را ثـنـاخحت و نرياد زد :

!




 تظاهر به مْاه بودن هي كند.

زاماريا استانكو /

دو نغر به مرد مست نزدبك سُدند و او را از زمين بلند كردئد: - بريم كىمينــا.... باما يِا ... ـ كبا
ـ ـنالها .. . موتع رنخن به غانها امت... او را بهداخحل اتومبيلى كع در آننزدبكى برد بردنده ولى او

مصهنانداد مىزد:

متروب بغوريم...
وتَّى انو مبـل، مـمراه با مـرد مــت، دور ْـل ، بالبوسمىيرل، دوباره بـ مـهبت تبلى بر كنت:

- بله، ست با نرست، توى كيغم بولاست. ولى به جز هول، هيز


دوست منىه مىتوانم آن را برایى تو نان كـم.

- جهـ لـــتى:
 آن كه به ـكومت دسبديم. با كنجكاوكي به فبلــون نكاه كردم. آيا


نْر خي مم نمى كند . برسيدم:






/ / YAP

مىديدم
 و هبا لحنى كه كانمى كرد موجب رضايت من مىمْود ، كنت:




رككرباندى نمواسعه . . البعه نه تنها او . ..


ـ هيع كارى نمى


هصتورمایهرهر را امجرا كنيه•
 كمنتم:


 كردند







زالماريا استنكر /ad/

روز عسل تملى برسـد !
ـ به نظر تر ه آن روز كى میرسد

 باز مـ با دتَت به بالبومىیمر لأى فيلسو ن نكاه كردم و اندبشْيدم:
 كذاشتم:


بالبوسمىيرلا، آرام و بدون هـع خبالتى كنت:

 هـع وفت هيتلر وا ديدهاى؟
ـ بلهه در سينـا .
 تـْم هايس دارد ؟

ـ مـكن است. . . ولى برن دوشنذيس در آنها دبده مىْود . ممل



 ترانانُى كتْتن هردم را داشت، بايد بتوان مليونها و دءـا مليونارا





الصت




لـلىى
2وباره ترسيلم:

- مسندر -
 زاندارك. علاو• بر آنه در پا كارد آمنین" منصبى مالى دارد ه معامى
 لا
 لىى هرمبـرم:



 بالبوىمىمر1 طلورى به من بكاه كرد كه Nنكف كردن ماتّل اندر

PAV/ /امارط امتالكك

سغيه ه را بَ بِاد مى Tورد:

- نترانستى تعمير بكيرى؟ خيالمى











 ابن لحظله، جنان احساسى دارد ، منل الين كه، با مردى جـوانو نيرومنـد نوراييده است.... كنتم:
 روانكارى تياز دارد .
بالبوس میيرلال، با نـكاه خحود مى


مدايمى بأينز زمزهـ كرد :
 "( نو هرر a او را بعاوج لذت ميوماند .
/ / YAA






حثّر ع، با بالبوميميدلا امورال برمى كرد :

ـ هدردد ه ميتّ \& دمود . . .




را نكدارمر بهنيلــون كمتم:



...
فبلـرون نكذاثـتـت حرنم را تـام كـم:








زالهاريا استانكو /







 مـتْرىماى آسْنا و ناآنـنا ميداد : ـ غحدمت شُـا آمدهاند هـ مادام؟ ـ ـنـها صغارش دادهابد ه موسيو ؟ -

















 كد حسـابـ آنها را از دمت دادهامِم، در دوزنامعا ، آن ثلر در.يارز









 مرمـيـو:



 بالبوس مىيرلا از من حـمايت كرد :


زاساريا اصتانكو / F91

كرد ه هر جه بغرامى عيب دارد ...

مورتش راباك كرد و كنت:
 بك روشنغنكرى. تو در آلمان تحعيل كردهاى. آلمانها از تو ، آدم



. ....
ب يملِيان كنتم:

 آدولن هبتلر خـواندهاند

محبت مى كنى، هيع نباشتى ندارد .










 هزارانسال...
بالبوس مىـرلا ك، كهاز امِنسـنـنان بسـبار نـاد نْـده بود ، بانروى




 شُوند
باليعىه بعد از آن كه مُعارهای خرد را داد هـ كارمون را خعواست و دستور داد :

و بعد هدوباره لو بهما كرد :







نمىميرد ... بايد او را در الين داه كمك كرد . از باليمى برسيدم: Tا
 لــــت كــانى نبــت كك بابد از يمن بروند . -

زاماريا استانكر/P4F





هوكو نـىدد .



 برسبدم:




 مسلم تو بوده.






.










ميترانم وانعيت آن را ترسم كزم! )
 تَهوه 6 به خيابان رنْتِم.


 تعرمباا هسن نمالان مـياسى مشهود آن هـالما در صن اولل بودند:لباس























 برجمبهستى نكان مينوردد .









/49 / F49










 كودردانغ رهبر آنها ، ترسى ندامْـث. به بمهن دليل، بیترعن زمانه إراى







 نميميما را ميكرفت 3 كنور را اداره بي كرد ...




زامارطا استانكو YIV/

نتيجن خوربى بـ بار آورد ـ نكرانى و انطرابه تمامى اموبا و جهان را نرا كرفته بود • بولداران رومانى، بیصر وصـدا و بمنهانى، بولهساى

 دبكران؟ مس در انمتار بـش آمدهاى آينده بودند ...




 نسى كرد ، بوان مسحبت كند . هـع مىتوانستند صداى دبيكران را بـْـونـد
-اين نَيكى را نكاه كن.

 - يـرمرد ، نكان بنغور !


- بـ كوتوله است1 ـ كوتسا را بيا ا

ــيكى كلاه بردار بزد

ـ بله ثُنْن.... ولى مـدا مـ داره....
ـ بكى نـهـ ناطل!




 نغس میزد ، الطل大 عداد :







ربال سـياسى ميرتر و مبربتر ه جواوب دادند : بلهه بلهه .. سوشّن است... سـاسـتمداران جوان تازه كار شم، تايمد كردند : مسه بهـز روشن استا و بعد ه تعرياً همغ آنها زمزمه كردند :
 باڭْد ! ..








زاسارطا استانكو /


 از اين اتتُنار كنـنده، بنهان كنده .





$$
\begin{aligned}
& \text { بالبوس مىيرلا كنت: }
\end{aligned}
$$


 ه كارد آمنينيا .

برسبدم:
ـ تـهرانداز خويى است؟
بالبوس مى يرلا خنديد :

 نسْوُد .

بالبوس عيري ل برصبد:



/ / For

زودى
مرمـيم:



 ز



 وجوه امن نكر نمي كـم، . .

....

-
 می كمنd. كالدولد

 حرنى كف ميزند هاعتاد نهارد .


زالهارطا امستانكر / P-1

- بله. بلدم كذنتّ و حال را میىيمند . ولى من و برادرم، آينده را : جوانيم 1 به آبنده تشلث دامريم


 كويا ، خعيلى مـ مرمود ا
مرد جوانه باز هماز كوده در نرفت. بـا آرامس كنت:

 مىدانم كهاو ه ماهوت لباسبا را تعوعل داده امت.

ولى متريولِلان دست بردار نبود :




 ادامه داد : - بجنبـ

 الو در مورد لرمونزماست.






















نتط نـــت.. . امن طور ! ... درصـت نـد . . براوو !... _ آماده! ــ

- سرها بالا!
ـ بِ جای خرد ! تدم رو ! بكـ. .. دو ... يكـ. .. دو ....


P.Y/ زامارط المt

سرعت حودش را به مفـ رسانيد: ـ آماده ! T Tاده ! املبحفـرت عم اكنرن به بالكون تشْريفنرما



 دصته موزيك T Tاز كرد .... بـا آن كك صياستمداران كازه تطيم ديده



 بر دند ه با مـان لباس رسعى، ولى متغاوت با لباس وزيران: جليتههاى







درباره امن نمابشُ مینظير ، ادامه مىدادند : ـ عالى است!

- میماند امـت

ـ كــى اين جورى شو ، نديده! ! - عين سيرك!

ـ ـ مثل بازار بهكار.





كسى ان ميان جـمعيت كفق:




نحود ترتميّ نلهد ، ا-حمق است. . .

هيتويهليان نفس را-حتى كشيل :
ـ تمام . . . معر كه تما ش شد . . .
ولى نی اغتّراض كردم:
 آن بها اين أندازه مسرت بِّش نيست و با يانى اندوه بار دارد . ..


داديمب. دانشهجو كوسيمهسيكو بحث را Tا



 به اين مو غو ععادت كردده بودم كه لزَيونرها ، رامحت و صمريـع؛


زاهاريا استانكو /هo






 كـرْ
 !

هيتويهنِّنا با حالتى شر منله برسيلد :
 *ـ تصادفى است. . . نقطط يكـ تصادو | ست كه هن در روهانى به دنيا

 و ڤقامى كه نمى رسيلمب! _ در روهانى



 ششمردة كفت:









.... زن







 كار

 بسميارىاز يهوديان را آتشى زد؟

بِلبوس هي ير لا ، اند كى مهكث كرد و ، بعل ادامه داد :


زماهاريا استانكو /




تو پ؛ با كاسهُ سر بأزى هى كنيند . . .



سرش وا بلند كرد و كُفت:


 منظور او ك يولى يشانيو اسمت. و اداهه داد :


 هارشالد
 بعل به آرامك گُفت:


 لفافن نگّ مي ارارند ...

 طلور صستبت كنيد ؟

. . . .
 كوسيمبسسكو هـم نحودش رأقاطلى كـرد و هـو اذار مـوبور هانيو را به باد


آب جيو رأ بر مسر او كوفت.




 بيرون رنتّم
 انـكار آزار دههـــنهو 6


 شثيلهو شـلـ

دنيا بيپايان است
تنها زندكي هحدود است.
جهان را حلد و مرزكا نيست....


زاههاريا أستانكر / 9هr









 روباه زد . و اين ضربه، كار را تدا م كرد : روباه افتاد ، دمشش را تكان

 ـ او را كثئتى، اليفن توديو


من **
 كرد و به طـرف نحويشان نحود 6 كه تماشاكر اين صسنه بودنل ه وفت.



هرسيلد

- تحرا او را كشثتى؟


(10 / باد و باران











بزلد














زأهاريا الستانكو /

يكى از آنها ، با لحنى تثد و قاطع فرياد كشيد :



يكى از هينزه



يكى أز هينزها ، كه ريش نسمتاً بلندى داشت ، فرياد زد : ــ اسلحه تحطور


 و حششت نُمس شد . غو غائى شاد بود ه شاد و زنلده.





أندا:خته بود ، فرياد زد :

كنيد و -جانتان را نحات دهيلد !

ايغنتوديوهينر" نرياد زد :

 كردم. فلز سرد را، تقريباً با ههربانى، نوازش

كه مر كـ، را در خود مخخفى كرده بود .




 نارنجكـها را بذه هن...



 تخشيك دراز كششيله بودند .



آلرام و بیسر و صدا دواز بكشيلد والا بدتر هميو 2 ...
h hal
 نويسنـده . شها T T م با فرهنكي هستيد ، فكر هى كنم، شها هركز اين كار را نسؤواهيد كرد . Tآنحر 6 شها انسان دوسست و شتهدنيل .
 نيستتم• ثن هم Tددمى هستم ششل ديكران.

بوسy



 تـمام هى



نشانهأى هم از او يبيدا نمى كرد
 شايد وراجّى آّنها ؛ به اين نماطر است كه به هم نيرو بدهند ؟ دستور دادم:


زهر آكين ششها را . عوغو را تمام كنيل ه سگـها !

 كوسيمبسكر را شنيدم: ـ هـ را سـكـ به سـسـاب مي آوريـد ا آن قـدو سقـو ط كـردهايـل كـه آدمها وا با سکها مقايسه هى كنيد ؟ با نوعي شر مندكي ثاسحز دادم:


 ندارم اسلهحه نحود را به كار بيرم.

كوسيبسبكو كفت:
 از به كار بردن آن ابائي نداريد ! |لين روزها ، همهه أز اسلحهُ نحود الستفاده هي كنـد ...

 آويزال كنيد ه، همان كارى دا كه زهانى هى كرديد ؟



نشّود. . .










 هي












 دستها را بالا بيريد وبيايين اينجـا !

 شنيدم:






يكى از هينيّها يرسيد :

 ــدر آن طرون تحطور ؟









دستور داد :

شی شا 6





است؟


 -






 هيز" لاغ با أمتراض كفت :


YMV/ ;اهاريا استانكي



هـيشيشه بدون انحطالر شرو عهيشو . . . .



شنيلـم:
 همه به طرو صصدا رنتّنـ . از لحن صده|ى كسسى كه فرياد زده بود ؛





, ونجى
يكى از هیينز"ها كفـتا






 ههينز" لاغر فرياد فى كتئيد :
 راهزنان قاتل 6 شماها ها كى هستيلد ؟ شمها راهزن و فرزند اهريمن ايل .


.

 هى كـشيـد ! حواهد T Tهد







 السيب خـو

بست . . . بعن هينزُ لاغر 6 به اسيرها فرهاننداد :


كـاكن



;19/ /




 -هى شـلـ .



 بـزر
 دور دسیت...

$$
p
$$



## ZAHARIA STANCU

## VÎNTUL ŞI PLOAIA



## بـاد و بـاران

زاهاريا استاكو

بخش دوم


## oo


دراز و هرحادنه، با بى الـى دوى زمـن اسـب نلوتلو ميخحوردم و در
 به آن جه در آن روز يـن آمده بود هبعابن مردان عجهب امبنز ها ، كه با با








 بين ، بنكى يمس نِيامهه بود . )










بددرول بيسـتان انتاد ـ از الو برمبدم: - جرا نيراندازى كردیى؟

ـ خعراسنم امنعان كنم، آيا مینوانم برنده در حالهيرواز را بزنم!
 را از عرضه بعدانوب يسـدارم؟ ـ نـــا ايـن كار را ـــى كنبد : آخعر من انــامـ... و رندكى را

دوست دارم.





PYA / راماريا اسـانكو

تنها زنه كى استْ كه مرز ارارد.













 جيزها را برايم دوْمن كرد :








آنטا هـ نو را نريبب دادهاند. وضـع ايمن جورى است: مــيـنـ ما را نريب دادهاند ... مهـ بىامبترا !

 ما مـ نحواب نرنتهاند . له نتها عليه ما تبليغ مى كنند ، كه بـ كتـتار ما مـ دست زدهاند .



 خبرى نبود . برسـرم:

- جطلور بايد بد آنطرف رنـت


عبور دمبم....



احاطه نده بود ـ از هبنز برسبدم: - اينّ با كى زندكى مى كـد ؟

- نْبح...
 ــْـَع، بنارى را روشن كرده امت؟ هيـزها تحندبدند.

ـ بـه ، مثل الهن كه تمـميم كرغته امـت كرم مّرد .















 اندازه هاى غبر عادى، مس بهم كـي


$$
\begin{aligned}
& \text { بهسرعت كلامم دا بردانتّتر كنتم: } \\
& \text { • روز بهخير نانم.... }
\end{aligned}
$$



/ FYA





 كنتمه ولى بامـنى نداد .




بهُمَا معرفى كنم. . .


 -

- ج

بردامْتْو دصته را بهطرف ميرمرد دراز كرد : - بيا بابا ، تو مم بكهُ

ـ مدت


كها ْرو ع كتم. مرانبامرمرميدم: .

FYQ / /ماريا استانكو

ـ بـى رُمان انكليسى را ترجمس مى كم. ـ اجازه هست مينـ؟
 كاب را روى ميز مى كذاشته، برسيد :



 ـ تحدا كـد آنيرا يدا كنيد ...





مىنزاكتى مىنهود ـ كغتم:
 بُكى بهصيـكار زد و ه بدون عبله، دود را الز بينى غعود يمرون داد



 ـ بـ به من جوان بودم.

دوباره خْنديد ـ من مم غخندبدمو برمسـدم:















 نمىكردنم

 ستوانس
 عوض كرد و بهبا نوتعماى عبـبـو غريـي داشتتد و از كار سرباذ مىزدند.

Fri / زاسارطاستانكو

صهي كردماو را از امن خاطرهما دور كنم و كنتم:



 مى كنهم، خْيلى زياد . خعود من.... من حالا ... ولى متو جه خخطاى خحود ضد ، لجخندى زد و ادامه داد :

- من هالا يسـتر دوسالد دارم...

ـ سنزذنا بالا نمىدود ...


 دوباره سكرمت كردهم. ولمى ناكهان، دوباره مـيعبت را بهزبان





مهـادره خوامد مْد


نزدمه و او ادامه داد :


 آلها را تنغوانده اصت...
/ / FPY




-1
:مرصيلـ


- .

نونديد :




 خودمه برایى



 درباره مهکكى كه با آن روبهرو چْدهايم. مشبتث كردم: -
 بامُه


زالماريا استانكر / PPP

مىانتيار . بعاطات بزركى وارد شد كه مـلو از تنسههاى كتاب برد .










 2ارم.


 كامل، براى كسى نكنعام.


 ونى اطان را تر كـ مى كرديم، كنت:

 روزى مىدصد كهبر مر من فرو دـزد .

3 3




نكايتهاى من، جالبتر باسد . برويم.



بكى فاين ديدم.

و خانم هالدن تو فـيم داد :






 را در آب انداختند. آبى بمداخل نغوذ نكرد و تاين امتحان خرآ داد
ـ تانغ، جند نغر دا مى نواند يرد ?
خالم سالربن كنت:

ــ
ــ بارو هم هست.


Fra / زاماربا استانكو

ما بركنـتْ كنت:


حت عبور بدميد ، والآنى نبرم ...



 مرودن مىدمد . سعى مى كردم بهاو نكاه نكنـر. فكر دربارة او او مرا

 مينز آويزان بود هادرمست در كـار مسر دوباه....

ههاذ بمهرز است.
رند كىهاست كه درز دارند.
جهان را مرزى بيست...

عبور از رودنحانه، نزدبكى بهيكـساهتورنت كرنت. ر منوز






خانم هالدز خداحانظلى كردم.

\&




 زبر ريشُ بنهاذ شُده، آَسْناست. با نحْ كنت:
ـ مزنخرفاست. حتمأ با كس ديكرى طوضى كرنتهاى.



 و ناكهان با لسن دبكرى كنت:
ـ مدتمامـت، از دستكن مرفـنظر كردهامه ــ واتیآ؟ و از ميكروبها نمىنرسيد ؟

 آن را كنار بكذارم.




 كارى؟

FYV / زالساربا استانكو

در ماصلة دو بمنك جهانى، بنارست شهر عبيـي بود هنيلى طبيب.





 بودند

















涫 / PrA
 هـش

 خرامد يانت.

 هرنسـسلى







 هـكونه مىنواذ بهاو اطمبنان كرد و مهـي از ارنبه را ، كم مدعى آن آن است، بعاو سهـرد ؟ مـتعـاست كه عتلـُ را از دست داده و بـكـ




 تـــارستاناست، از ابن ك آنها را بمدنيا Tوردهامه رنج مىبرم! الز













 باجانودان ميمانند....










.



 هرتس بود . او دهل كار

 - كاماهانى داربر.

ولمى بعد از أين انمنا كركها ، برنسس عهْت سمى كرد و مردم مر








 نورامد مْـ .






PPI / / زامارطامتانكو

مم، متل دستكنشهايس، مميـنه تميز بود .



- بْنسوار، آناى برنس! ـ ـ متالهاى براى نـا آوردهامام

ـ مثشكرم




- سساس كذارم. نمىتوانم...

سادهلوحانه برسيدم:


جا مستد و بايد احتباط كرد .

ـ البه، در خانه مر با يد احثياط كرد .
ـ شْبها جهالزر


 بالانامله میبونمْ

- Bon suer . 1
(3t / FPY

هرنس ميكارْن را درضّن كرد و ادامه داد : .























PF. $/$ /اسارط امتانبكو



 ارنـبا خحرد را بهدست آورد ! جه مسـانرتمايهى خرامد كرد او او جه لذتهايى از زند كى نواهد برد أ... ـ اميدواريد در داد كاه برنده شُويد ؟


مىكانو نِيهـتا
-و

 اكر مى برادرانم دا مـ هى كنتمه....

- برایاين كه ه تنها وارت بانـيد

 تابلوهاى نتانى. ..
 كوسغند دا بعباد مى آورد:





هيها كن. دد بغارست، تا بغوامىء از اين آفتابه دزدهاى بداتبالل، فراوانا الست.

 ولكردى است كه روى او اصـلْ نمىـُود حــاب كرد ـ او بالانعره راز



 آلكو مى حواهد منّل اجحداد دور مـــادر بيـرانسى آدم سـياسى مهـى بهود ـ شُـا نكر مى كنبد بتراند مونت مُود ؟ من كه ترديد دارم. مطهمن

بال با و باراذ...
 كردند، سه كارمنداذ رسـى و چه غيررمسى. من، مدتى از ديدار مر.نس







FFQ / / زاهاربااست /





خو نين بود
 بهدورانى موبوط میشـل كه تازهـ كار دوزنامهنگارى را آغاز كرده









 اعتساد آنیا را جلب كنم.




بلند تَهْه زد و ه ممان طلور كهاز خمنده ريسه مىرنت، فرياد زد : -


8F / F / بلد و بارلم



 هج



نوالنندهات؛ يته باده كن ا






كارت دعرتى كه برايم فرمتاده عددند ، به Tن با ريا رنمر.











PPV / زامارنا استأكو

بهحساب Tورد ـ ونتى هرده ككار رلت، از ينـت سرم نجوايْى به كونم
خورد:


مداكا ديكرى، باز مم نجوا مانتد ه باسِن داد :










جنبال راه بيندازمو بنـت كروهى از افراد ناسد را باز كنم؟
 ميكردم. نجهالامى كردم، ميع رازى







 لندهور صر مو تآيل مـده بودند . "حند روز كذشتو مدير دلزنامعای كد در آن كار مى كردم، مرا نواستو از من برسيـ:

 كردهايم؟ ـ سكرت كرديم، هـكوت مم خواميـم كرد . آن جه بهمنمربباط
 مدير با نُغنتى نكرار كرد :
 نهار مى آردند . ناجارمي بامامن حر كت عبومى يميو نديم.


 مىاستعداد بعراه انتاده استـ، برملا كميم


 با رنابتى آْنكار كنت:


 زمينه جاب كنيم.

PF4 / / زامارط استانكو

- برایى ايجاد نور و ميجانه حتى وبكسطر مـ نمىنويسم. مدير با مهربانى كغت:



انزود ...

 بسكى و مسنديُران. .. بله، كار سادهاى نيستا


 داسْتند:
ـ آيا نها دربارة مينــو ، دتام محبوب ما نوتْهايد



داد كه، در بنارست مم، نابنغ وجود دارد .
 اجازه نـىدادند مهبت خود را تمام كنه.



 ظاهر موم. از هر طرفبهمن اعرامُ مىمّد :
/ PA.






 اين نكر ذهنم را مـهنول كر2ه بود كه: آما مبادزه با اين مافيا می ارزشُ دارد
 الومربا دوبرينه بازهرمي از دادمتانى بهارمـت كه بهرذالت عـُهود بو و









 دوستانه ادامس داد :


PAI / زامارط امتالكو
 خودم كنعام: جهخوب السـت كه هنـن آدمى، بها ملهن شُود ا



كثـيمو برسبيم:

 خحرامن كنمه در دوزنامه مهم خودنانه درواره ميتسو ، رتاص عزيمز و با


 كنتم:



...
با كرمى دستم دا نشرد ه هتى خحواصت مرا بيوسده هولى خودم دا
غتب كنـيمهو برمبدم:

انخان هستيل . . .


 6ا هجواب رد بهضـا نغوامند داد ...
/ PAY









 كردمرامر صبع روز بعد صرم درد كرنته بود و يِهُ از معمول در خانه مانشم.م.






 بودمه ولى هحون جلو در اطان من ايستاده بودند ها از آنها خحواهن





Far / / $/$


 كه نه نواب است و نه خبالل. كنثم:



 زودىه انتنار ديدار شـها بعمن دست داده استر ..


 دو جوانبا صكوت بممن نكاه مى بردند ـ بعده هبكى از آنها كمت:
 و نام رنامصيبروز را برد .
 ختوامشُ مى كنم دو نغر از دوستان نحرد را معرفى كنيـد تا با ما تماس بِيرند....
ـ بـهجه منظلور
 - برالىاو جه اتنافى انماده الــت است؟

( PAF



دعوت ميكمد.
ــدرمت متوجه شـدم؟ رتاص مرا ب4دونل دعوت كرده امت؟


وتمتمْاسى بامْند و بوتانون نرانت احترام بكذارند ...
















مى كرد :


FD0 / زامارطا استانكو

و ابنكک، اين \#

 تْد ، روى ترثى كردمو كنتم:

 حرصلهام سر برود و آداب انرانى وا فراموث كنر... بله، بله آتايانه

 جا برويه ... كمشويد !


در رنتند .
تازه مـورتم را امـلا كـر كرده و دون كرنته بيردم كهه، دربارهـ
 كردنم نبود . با مـينوضـ بهسطرفددر دنتم.




در اين باره، تحعربه يـيدا كرده بودم.






الصت




 - بسـبار خوب، دموت يرنس كانتا را ميذبرم•
 עزوج " خود رغت. هازوجه ديكرى كنار ميـز باتى مانده بود . مرد
 بومْيله بود ، كمْت:






> Rريديم:
> ـ تمامْ ْـد
> ـ ــ بل آ

ميندلى را برداشُتم و بـ كوشْاطالان رفتم نا با آنها ها اندكى نامـل دانت باشمو نرباد زدم:
 والأ جاى سالـى برايتان بانى نیى كذارم!


PaY / زاماريا استانكو

مـندلى رنتـ و حركتماى آنها را بهدتتد دنبال كردم. فبل از آذ كـ دور مْوند هيكى از آنها حرات بـــا كرد و كنتا:
 مسـوليت نانه نحالى كتيد ... باز مم مدعيكر را خعوامنـي ديد ا بله،
 عسنهم. ما از مواداران ميتلريم! ما مرادارانن موصولينى مستمب! بـناطر هسه جيز باسخ خوامبد داد ا...
 رسيده بودند كـدوباره فرياد كـيـدم:









 مىروى، نودت را برای رتم آماده كن!

 كونه مسالدها آشناعی دامُتند . . . كارتماىويزيت خعود را، بهاين بيرمردانتعوب سهردمو از

آنما خعواستم با منامداذ مدعيابن متمدد من، تماس بكيرتد . بكى از


مرصبد:
 دعرت يهدونل را دربانـتمى كنـ ه حتى دارد نو عالصله را انتحا.ب






سركرد با اند.كى ناراحتى كنت:

....
ـاز بهع مینرسيـ





سر كر2 كنت:
 _ كجا منتئر هــا باتر؟
 ـمغالغ نيستم. میتوانيل دو ليوان بـوخـيل .

PA4 / زاماريا امتالكو

و شاهدانم من، براى انجام وظليغن خعود رنتده .





ناراحتو ععبانى بودند . سركرد مابق كنت:


استثا ..
ـ عالى است! فنط امبدوارم همغدونلـها را بهيك مبع نبندانمته
بانيلـ!




دونل كتند ـ ننط با تَانجه....

 نكردهام.

ـ شنا با تَانجه مخالفبد ؟ جرا ؟


 وانعى را نـىدانستنه ....



2ـيكر كذراندهام.
حيلى جهدى كنتر:

اـتـ. مكر ميضود بدون كموله دونل كرد ؟
مسر كرد مابن با طانر كنت:



بعممن تر نـبـ هم هيتوالن كسـب نمرن كرد .



هرخامٌ كردم:
 را بذيرفنيد


 كـيـّ! نه كرديم كك مهدايهان كرنت و سر Tانخر ثمه ناصزاكويان، آنها را تر ك
كرديم....

ثاهد دوم،
ـ هـر كداماز كواهلنى كهبا آلهـا مستبـت كرديـمه كواهان

زاماريا استانكر / |

دبعرى را نزَد ما فرستادند و از ما دطوت بهدوئل كردند . آنذ تمر





 . بياورد



 آتابان...









 آقابان نها بمخاطر زد!...


مر كرد دمتش را بلا آورد ؛ دوى ميز كذانـت و ادامه اداد :

 سر كرد دو ليوان ديكر آببجو سركمثد و مالتى كاملان صـبمى

بهخود كرفت:






دورا مى كردند ...





 تحريربه، از اول صبع دود مرا مى كرفيفتد : ـ به كبا كنـبد ؟ كى ؟ كبا كسى...





زاماربا امتانكو / FPr

 ـ نه، او خبال دارد منكمهايشنان را باره كند . سر كرد با نـشهير

مبارزه مى كند ... نتط با نُهـنـير !


























 دليل دبكرى مم در رد استغاده از كلوللواتمى دانتّند :

 مزدبك حبعه جـونه
 نبروى خود فرباد زد :
ـ نحواهن مى كم نوبه كنيه !












P80 / /ماماريا اصتانكو


 امراد را مىبلمد و در حرد نرو میبرد .. . فرانسبهلو ها آبروى خحود



ـ آتَاى
 باور را مسـحره كردبد ...
كهد


 بوستاند را ميكنم! مكوت مر كـارى مـالن مرمرى دوزنامة

 هحل و زمان دونل و نو ع املمهـ



 بتر بالو


 بنارست... بشارست...
 بشارستـ... بغارست...









نرعبتْ دانــتْ.








r9V / راماريا امتانكو














بردس باكالو نرياد زد :








در آورد ه دست يكى از دولل كند كان را با با دتْ نكاه كرد و كفت:
 نزانسبهلو زنمس نـدهـ اصت.
(

كواه ميبالنزده زمزمه كرد :







كوامان بهدو مدعى جيشـهـاد آثتى دادند و خرانسبهلو و اكيون












 منارمتح... سنارست... تو ار مر ماى د يكرى، مايمّ الرذن ترى تهارسس... سارسغ...
















 هـيسن دارودسته بود كه مرا بعاين مـال و دوز المداخـتـ، اول از مظر

 مسن اينما روى هم، زند كى مرا نباه كرد و مرا از ناب و نوان انداندانهت.




/ / FV.









 ار من كسكى براك او مانته امـت؟

 حدا . كارى براي بـرمر بكنيد ... ـ ـ نـانى را بدهيـه

 برخاصت


- مىنمی.
 به خبابانديكرى رنت. ولى آنَ دو نغر او را تغتيب كردند . بعد از



PVI / راماربا امنانكو

در حـياط زندانه يِجوخعاعاعدام سهردند ـ العدام آنَها در مــاندوزى




جهانـ را مررى مـــتـ.
نها ر.مدكى امــت كه هرد دارد.
جهان بیمرز است...

كاه يـ كاه بهزند كى واتمى برمى كثته.... منوز دوى اسب بود مر




 بهخودن.... عـ ...


 الـت، بهورمكستكى مى كْانه . . .




/ / / PVY






 جهاد مردى مدارد.
مرد• برای ردد كىمانست.
حهاى بدرل مرد اسغ...




 كوتسا الطميسال كامل داشـــ كه شاه و يا ه آن طور كهد در ايمن كو نه


 انتخابات از ايمن جهـت لآم بود كه مردم بهعزبـليهراله، تنها حزمب مورد اعتـاد ناه 0 رالى بدهـند



PVP / زاماريا المتانكر

 مسـتـ بعحز بـ ملى لير اله بردارند . . .




















/ PMP
. .








مه كمند











 CAl بغر ت
 و مورد موانْت ترار كرنته اســ.

FVA / زاهاربا اسنانكو

ـ نهـ من منالغت كردم- مبر كنبه . ابازه بدميد منـرز مستظر


يـنسيسى نــا ترديد دادم.
خبرنغار ه خندز طنز آميزى كرد :













 تأيمد مى كرد :


- و مانيو ؟

كك راهتنر بتو اند مانور كمد .
ـ ولى مكر او رهبر حزب نبــتـ؟
/ PVF










 كو ناه مى كند . . .








با صهداتت كغنم:
ـ

- باز هم بهُوانم



YYY / زاماربا استانكو

ـ كـانذ مى كنم، مىنحواميد بدانيد ، آيا ميخالاكه نغـستوزير مى
ـ ـهمين طور اسـت...
زنرال خنديد ...

 ميهالاك. برایاو متاسغم. غردا بـك كلى نااميد نعواهد نـد ....
 انارهاى به آن بكنيد ه از مْـا سماس كزار مى منوم؟ ...
 بك نرط دارد : ميع كس نبايد بداند ها از جانب ميز درز كرده است
 مي كند ....
ـ كدام مزده؟

ناه بعاو امتاد ندارد .
-و مانيو ؟
ـ بدتمر . ثـاه بـشُم ديدن مانيو را ندارد .

 الين، كسى تدوت نعمل او دا ندارد .




## تمام، معن بلكانَو بار كتماى دربار را لـيسبد....

- بس به كسى بهحكومتمى



 ـ ـبانكـدار درستاست!









مرد جوانمرا باطاتا انتطار رامنـائى كرد ـ 2ر آن جا ها جهار







FVQ / زامارطا امتاكو

هاتى بود ه بعدنبال من تا در خروج جي امد و كفت:


از من نتواهد نـنـد ...
دو ساهت بعه ه هجلو در بحانهاى بو دم كه آربستيد بردتك بانكـدار
 خاص مـتنغدماندر را باز كرد :

- جه فرماينْ داريد :

ـ ـ مـكن ليسـت. مطلأ امكان لدارد . . .
جـمكى بهمستخدمزدمو نجوا مانند كنتم:
 و اسكناس مبالهاكى دو دست الو كذامُتم. دد والتع الطمينان كامل

مستخدم، مهان طور كی در را باز مى كرد ه كفت:








/ / FA.

مــنـومهرميدم:
.

ـ أز دربار.
.





 تمسبم كرغتم ياز مـ منتئر بيانم•







 اتْنال بود . وتْتى كر دنd . سیتـ هيبانزده بودنل و انعتال
 روكوتّاتو كـه خـالهــى زـــادى

PAB / /امارــامـانظكو

روزنامهاى دانْتـ، ولى بمد ورنـكـــت نْد و اميدوار بود حزمب دهنانان

كند . دوكو نالو فرياد زد :

 دهغانان بهحكو مت حتمى استو آنوتـت نو ه تنها مو منالغي ! مر درز





دمتانان ملى كار مى كرد ه مرا با جوبددسنى تهديد كرد : ـ ـردنتْ را مىنْكنم!
يسن نحمـتما او را بمآرامس دهوت كردند :


لىويع ...
ولى لى


 آقاكى مينالاك T T الاز بـكار غواهد كرد .





مم، با كروهى موابه نوم كم مىخواهند مرا مرزنش كنند . از صبهانه مرفنتر كردم.



 مينالاك تنـكيل خرامد ضد .


 ها اين مناسبترين مبهانه برایى دوزنامن نويسى امـت كه خعودن روا در






 ندامتتد.





زاماربا امسنانكو / PAP

 باىتخت، رابطمهاى كسنردهالى دارد و ، در خمن، بسـارى كسـانرانرا



دنتر نبستند .




 . ما مت منتتزنكـ بزنيد



دادمو كوْنى وا كذانتم.



برسيد:

- مىدانبد يهجه كـى در تلغن ناسزا كتتـد ؟

 مى ميانو نبو د .
*) / FAF

 ولى خبرنكار حر ن خود را ادالم داد :

- 


ـ ـ نها نميدانم
ـ


 جديد را برابتان مغوانم؟ ....




....

: s





PAB / زاماريا استانكو
را فرامون كرد .





 بعد ه، 2 جار هراس خرا




















 كار و دصتنوبسشا را بهخيابان ربنته بودند ه كارمندانو مسنغخدنان



ابن يِهاره





در دومانى.
جبان را مرزى نيستِ.
زند كى است كهمرر دارد.
جبان بمبابال| است...




 اسبسا ممّ، كد تا زانو هر كل فرورفته بودند ه نغس نغس ميزدناد .

جاسارطا امتانكو / PAV



 كـنم. بارها كوشـهـهامخـود را از آنها كنـار بكـنـم وبهخـرد راه







 كه در بـكل كمنه شد جانوراذستاره ندارند . فنط انسانما ستاره دارند و شر كس مستارها
 م شمعن طور امـت.






/ / FAA



 سالها مى كذرند و هراكنده و كم مىنوند ...



 ـ ولى مكـ دمر نتـده ...





مبيلمايهى كمبشـتـ. نام ناميل او دوزنـ يود .










PA4 / /اسارِيا استانكو



 ناربخ ذراز و اندوهبار ابن ملت را بهباد مى آورد ـ تاريبخى دا با بهياد



















-

آنها جارى بود ...


 لحنى آرامو شُمرده آغاز كرد :



 سخنراند رو بهمن كرد و هسجنان كه بهمن مىنگريست، ادامس داد :











 هچر نه بكندانيهع


زاهاريا امتانكو / P11

است، افـانه كرد:
ـ ابن جيزى اصت كهبايد توخيع دميده رنيف نامزد انتخاباتى...
اكر نوضيحى دالنُ باشُهد ...





 مى كرد ـ كامى صداى خود را بالا مىبرد و كاه بايين مى آورد ـ و در



دلرذن برصبدم:

ـ مكر شــا او دا نسینـاسيد P
-








/ PIV
"







نمىدانستند از چه كسى بايل ترصيه !








كه نـها را بهامن بـا مرمستاده است...
الز دلن هرمبيه:

مسبت خحود ه احتى بهاو ناسزا كنْ
دلن نينديل :


 بعدنا مى آمدنd ...

PMP / /اساريا استانكع







 مـرا نـــــ


 نـا را رامــايهى كـمـ....




مىخرامم هيز داغى بغورم. مرد كو تاه در جلو برد و من، بهدتبالاو باو با دو كام ناصلم، در



درون فرياد زد و مرسيد:
ــ تو مستى

مردى در دا باذ كرد و نكامى بـخياباناندانهت. كوزهنْت كنت:


ـ غهرى نيست. ناراحت نباشْهـ .


 كوتاه ندى كك مرا به آن با مدايت كرده بود ، كليدى را فـنار داد .








19 / P49 با بارا3

بود ـ ولىاو بيـنتـر دربارة آيند: ابنـ مُهر و امكانهـاى آلد حـرنـ
























زاهارطِ اسطنكز / FQV



آن جا كه مـكن است، كعتر سترج كنـ .



 موزيكى را روى آن حا داده بودند . در و تخغته بعمم جرد بود و هدسته

















 بـبار نحو د ادامه ميدادند .







 آروارهـاى غير طبيعى









 زندكىمن: كنجكاوى.


FQ9 / زامارطاصتانكو
 رومه شُرابه ود كا ، آبجر ها ...
سرم را بب علامت نغى تكاند دادمه ولى كارمون ادر ادامه داد :


 هرسيد


-
ــرمراب ترمز !



ـ متْتكرم. قانع مُدم. مدكن است آنذرا باز كيلـ كارسون بطرى را بهدتتبا دستمال باكى كرد ه كرجه لزومى
 كنار آن كذاشت كى دليل آنرا نهميدم. ماده ، ولى بهتدى كمنتم:

 خوردن شراميدر تنهايى، طم و غمه مى آورد .

 داد_ كدام يكـاز Tنها ؟





 يكبار دبكر به آنها نكاه كردهو كمنتم: ـ آن كه موهاى بور دارد ...





جـزى بــْ نـامدهـ





 - بنز سوار ديس. نسا دل نـكيد ـ ـ بدون...




زامارطا اــنانكو / F.

نامنجار ه مـترىىا وا آزاد مىداد :

تنها تويى كه اندوه مرا -مدم مىزنى...



ردرا Tآسعاذ كبود آبى دراز مى كـّم•








 اسهانيايىا ، با احسـاس غرود و افتنار نسبت بهجمهودى جوانه ترانه مى محرالدند . . .








اسهانـا رنعه بودند \& نابود كردند ... .
. . . .


 روزنا















P.P / زاماريا امتانكو





الـت














ــاستامهمنى ندارد . مهم، عمل است.

 عاسبا اختبار اصهانيا خدند .


 متّ دود بههوا رفت. نها ناطرهـا باقى مانله اصت... .





 توخيع داد :
 - דیN جدر لباسى؟

 لباسما ، نمـز و مرنب كردن سالن.... و هر كار ديكبى...



كنه ا... مر دوز مسكن اسـت آنذ دا بيندند . -
 آنها كار ميكردم...



F.ه / زامارطا امتانكو











 بهر فر ميز من آمد . با لِهند كمت:
 من مـ لجخند زدهو باسع دادم.



 بوديم....
 هستبد ؟ مكر خيال ندامْتمد بعامريكا برورد
بامكا



دو متانتان. وتْت بهمّما كمْمْ هير كرديه .




 رنتم . اميل داتْتم بتوانم به كار هردر آمدى دصـت بزنمه ولى كارىی از من برنبامل . بها كالوز " كر2 و به آ



هبع خرجى دريع ندارد .


 . . .

حا مر وا يِّ


 نعره مى كْهيد: كبوترمه تَها هرایى من بامُ مزغزم
F.V / زاماريا امـانكو



 مبزى نهجيله بودند ؛ إبن جا ه براى رنم زه جه به آرامى مىدنمـيدند • ميرزنى كد عينـك خحود را بهدست كرفته

















a










. ...


 میوزكلـ ...


 راه بروبم و از كردالهای آبب






زاماريا استانكر / \& P

مى كرفت. اكمر منلأ مبعه بهيكى از آشنايان تلغن مى كردمو و حبرى





مىندم....
 I III








 وحثـت بمباد مى آورد
 بخارسته لـالما بود كهردمردا برایى هنين دوز ناجمعبادى آماده





- F


 اين.



 -

 آينهه را فراموش نكرد . . .

 ـ

- 2 2808

وiñ جوانَ بو



 وزعر مسرفى هند .


FII / / زالساربا استانكو

مى كرد:



 خودم تشكبل دادهام. خرا منتظر بهانم تا آنها خعودشَان دست بـه كار ْوْ

 تحغير آميزى بدرنه كرد و كنت:







و يكى از حاضرانأكيد كرد :

 ماندها




 ولى بلاناصله راديو دا باز كردم و راديوى لندنـردا كرفتم. بمد ه آن را




 ضّب، بعاتحاد شُوروى حمله مى كند ، از منبع مونتى بها رسـيده بو د . مسىتوان ترديد كرد . ..
 ببطرفراديو آمد و از من برسيد:









 زنكـدر مـ بمـدا در آمد.


PIP / / /اسارطا اسنانگك



ـ ـبكه، من مسته. ــ




كاغذ مباله شدهاع را بهطرفمن دراز كر2 • مرصيم:
-

مىتوانبد با نمر دتان ياوديد .

- و مرا بـكا كبا مكبريد






ثهده بودند .




 مربازانه بهـــا فرمان مىدهمها از مرز عبرد كنـد !

كند. سعي كردمهاو را آرام كنم:
ـ ناراست نباس! المن مم مى كذرد . ..



برای او آبب خنـك با مربا آودديم. آب را سر كنعـهـ و مربا ارا

 كا هذى كه بهمن داده برد : مهاله و كميف. ددتى به آن نگاه كرد و بهد

برصيد




ديكرىاست. او در دو تدمى من زنه كى مى كرد .





 نكردند .



زاساريا امسنانكو / FIA





















 KTn
/ / F 19





 كر 2 .


 مهارستاني بود . براىشا حـكايت كرد ؛بعبـمارى از كـوردما سانر




تو ده هبكبار ديكر مـ بازداهـت مُهه بود .







 -

FIV/ زاساربا امـتانكو

.



- ميوة نويسنـهر
- 

 مرد ـ ولى كمان نمى كردمه يمو أو در بنارست باشـد .






 مى كرديم، .. كوبنده ، اعلاميلآ نتونسكو دا مى اعوراند . بعد نا كهالن








/ / IA

وارد ايسـتكاه مىمدند.













 مكوى داه آمن كذشتو ونتى يب كنار در دسيله هرانـهـه بادري او دا با با مهربانى كرفتو و مثل يكـ بههه او دا بـطرق اتو ميل برد .








PIA / /امارطا امتانكو

بع ه با صداى بلند حمنديه








 مورد نظر نحود را كرنتو او را بعطرفاتومبيل هدايـت كرد ـ بعد






 جنكـدر آنبا يود.




/ F Y.






 ميات تحعرير ديده بودم. نكر مى كردم، خْلَ و خحوى كر دانند 5'ان



 متهادى در دوزناسه مای منتلف بنارست جاب كند ، مهـ در بكن زهينه






 يكبار بنكيو برصير :
 -


FYI / زاهاربا استانكو







 - من بيهت سالاستدر روزنامهماى بهارومت كار مى كنم . اين




 روزنامدنكار ادامه داد :
 هس: آنها يِيثن مناست.





 دهد ، فرارداد را بينـم. فتط بينـهـ... دوصتم كارمند فتيرى اصت كه در

PYP / /الماربا امتانكת

مى آيد و میيرمد:
ـ ـستى اين كارما بـيست؟
و من باسـغ ميدمي:


و من براى او روضن مى كنم. اكر تثاضاى مرا بيذيرد ه بككاره از






مطبوعات دوباره آزاد مىنوند ، زنده باتم.











仿 / FYF





 تام مىشد ه دوباره برايمش مى آوردند . با تَبجباز او برسـيدم:
 . خور يشاوندى نداريد


 -






 ـ ـ الان روهن مى كـيم



PYA / زاماربا الستالكو




طلب كاراذها نكه مىدارد .

غدهامامتاد !




.

 مىدصيد. از الو برصبدم:



- ـنملى وتمتاسبت






















 - صبر كنيد . آذها را وقت دبكرى بهمن نـان بـهميـد . حالا اندم

 اعترانَبزدكى كرد :
 بغوانم8


PYV / /الاري اصتكو

بدونُ ْْناب نهواند . شْعر را بايد مزمزه كرد و لذت برد .

درآورد و بكى از آنیا را هعمن داد ، و من خعواندم:
عمس كه تو را ديدمه

اكنول تو از من دوعيش
ولى الز يادم نسردى.
"ر دوذ برا بم میوريسى"


تا دمت كم از دهد بمنـت.
كوتوله با فروتنى و مْرم هرمبه :

- جـطلور بود ؟

.استاد


جـش از آن كه خحداحانتل بكند ، امتران ديكرى كرد :




نامع مودد نمرش را يِدا كرد و خواند :
مدهن كه مززمه آزاد شدى،
/ /YA


.
. . . بهمعر مهنويسـ

 و دنيا مر از تامر است...

















FYY / زاماريا امـتانكو

ـ ـ نــى از سهم نحردنانرا بممن بدهيد . و كسهنوبلج ترسيد:

مباى آنتونسكو خبلى ساده باسخ داد : - من ابن طور مى امحوامم! ــ ـو اكر این كار را نكـم؟


- بمسيارخوب، بغرسنته . خحداحانظـ .


 مى كردند.
ـ آتاى كسه نوعله، جه تصميم كرنتهايد؟.... با واكذارى سهام خرد موانقبد ! -

اورا بددفتر زنرال يُيكى واسيليو مىبردند :

- جـرا لجاجتت مى كنبد ؟ سهامرا بدميد و خحردتانرا را خلاص

كامى او را نزد معاوناول مـدر مُوراى وزيـرانـ نحود ميـخاى
Tنتونسكو - مى

.

- 

ـ خ خيلى متاسغم. درا من صورت بايد بهاردو كاه بركمديل .
ــ با كـال ميل!





برمى كنت.



 باشُد ه نمىتواند دوام كـد
ـ ـوسـت داريد در زندان بانــد
_ اكر راستن را بهنوا



 ـ بـ ـه مدكن است.

 صـكى مغبدى بريا بود ـ ا اين صليب را ه هبيس الردو كاه ه بهياد سربازانى

PrI / / /مامارطا امتانكو






 را نراموشُ مى كرد و مى كرْبـد راه را ادامصدهد ه بهومـبلة نكهبانان

متونغ مىشد :
ـ اوموىه بر كزد عتب!
و ما بهغتب برمى كنتيم.

تنها سـلـانا اردو كاه نبود كه بهبخارسـت مىرنـتـ بمزندانيان


 - نغبلى ساده ه داستانى دا ساختهام. ـ داستان? بعنى جه






/ PrPr




 ـ ـو اكر صرباز موانتت نكند ؟



 ـ تهوه طييمى. اكر جه نكر نمى كم كير يماوريد.



(راءى ه نيامدهايد ?
ـ بـباد ندارم...


 نمىدهند . نكرى بهنظّرم دصبد: هرا مبر كنم تا مرا از مشازمام يمرارن





PPr / زامارط استالكو














بار است كك مرا ميـيسلـ مرسيدم:

و او دوباره حرص خوهن دا نكرار كرد :



 مرا از منازه بيرون انداختخ. مـع آنسا ه طودكى بهمن نگاه مي كردند



/ FrF









بسيارى از زندانىما ه به آلونكى من مى آمدند تا داستاטزنغ كى
 آنما ه دامتان خعود را ه تعرياً اين طلور تمام مى كردند:



 4.الـت

در بمن المن داصتانمسرايان، دو نغر بودند كهه در ايمن باره هبيّن


 از الو برسيدلد :
 ـ ـرا دوستّ من، آن را روع ميز نوالت مي كذارم+

Pro / / زاسارطامتانكو

- و در ديدارماى عانتقانهـ
 مى كذارم، ولى اكر جاى دبكرى بانم، آن را دو جـــبـ جليتهامجا مىدمم.

 كنت:
 حـيلى خبلى خورنـــالم. اجازه يدهيد خحودم را معرفى كنم: مايور يكي

ونتى يا حيرتْمن مواجه شد ه نوضيع داد :




 بابد داستان خعود م را برايتان تعريغ كنم. بكـ رسوايم وانعى, توبي








نموبى دامُتهام. هرا دنبال صـاست بروم؟. . . با وجود اينه مامور.ان

 بروم؟ مز كى كار مهلخ تانونى نكردهام! مأمور كنت:


و مرا به كلاترى بردند .
در كلخثرى همه معى كردماعنراض كنم: - برجه اماسى مرا بازداتُـت كردهاهد

من نحديدم. كلامترى باى منا مبى براى خنديدن نبود ، ولى من باز هم خنديده و كمثم:


كميسر بليس فرياد زه :

.

ـ برادد من•
 التفاس كردم:



FYV / زامارطا اسنانكو

ـ ـُـها ، شُـا او را بهريد بالو !




بذردى آزاد مىنوم?
ـ نـى







خد . ابتدا بعدر زد . مرد مزد مع بود .
ـ بغرشايـيـ !
ـ عمر بهخير • اجازه ميدهيد مزاحم شُوم؟
-
ـ متنگرم.




روى صندلى نســـت، آغاز كرد:
_ آبا داستانزند كى مرا مـيدانيـد



供 / FRA

مرایى من كنتهايد ـ من مـ براى مُـا روْن كردهام ك، دربارة سرنوتّت شــا ، جـيزى نـى دانم
 بازيانتو تكرار كرد :


 مىشُناسند ...



 2ون زوان بزر ك هستيد ...



 باك كرد s كنت:







Fr4 / زاساريا امتانكع















 را بايـن يمندازم و بهدزبانى بروم. بالاخحره ه سربازهايى كى در بنارست


 ا- ا-تيا ع دارند . . .
حرفـاو وا تمـل كردم:









با نْغْتى برصيل:

 دبراله نده بانـى







 خوردندارم؟

 اللى" براى ما مانده است. عمسر م برصيل:


FPI / / زالمارطامتانكو

كنى!



 كرد م و بهجستوجوى ممكارانى رفتم كهذاراى سرمابه بانْتد . كرتاه










بنهان ماختم. حتى مهـرم سمداند ه سكهـا را كبا مخغنى كردهام.
سعى كردم اوتات او را تلخ كم:

ـ م من كنتم، نلبم يِيـار اسـت؟

 نتهعهاى از آذ بعدست مى آبد


/ PPY
blل大ا را كجا بهان كردهابد ؟

تصسيمى براى مردذن ندادم.


مـان طور كثنوه را مینورد ، كنتم:




 ميـثهد در جمع زنهاى زيـا .



اعتراف كرد:










FPr / زامارطا استانكو

- مس جرا نبانهام مغطربو نكراناست؟ .
 تو را خعوب نــاختهام. زنباز يبر ، امروز اسكالا تو را در مينـا دبده

است.
ـ ــ من بعميبـا نرنتعام.
ولى يكبار ، خحردض در خيابان، مرا بادُحتركى ديـد ـ و شـب،
نهسايس آغاز ند .

تو را با دخْتر كددبدم...

 را بهطرفض


در نتجهه سوم سالم ماند . مرم را رامـت كردم هر فرياد زدم ـ كه امن طور ! و كلدان را از دوى ميز برداششم. مسكن اصت بهرميد : مكلدان جه

 Tورد :
ـ وانیأ بهزنجبانت كردهاعى!

 - ولى جرا \$ أغهر من ممزن مستمه...
/ / PRPP











براى مــــرم فرمـادمه ...


 كرد ... آدمىزاد هامين جودى الست...










FFO / / /اهارطا استكك


 از دصت داده بودند ه يمنى تعهد مر دانخت آلن را بععهده كرنته بو دند ،
 مليول!

بهم مىمالبد . بهتوانی دسيهه بود . او را آزاد مى كردند • برميدم:
ـ برايمت جتَد تمام شَد ؟

 هزار هلم" "مردازد . از او هرسيـم: ـ بهمن كغتيد ه جيمزى بابث آزادى خحود تمهد نكرددهايد هولى

 - يعنى مغل
 حثى يك Dلى

 بر نحورد با يكى از دوستان روزنامهنوبس هن؛ هرميد:
 ـ ـ مـكن است، . ـ نكر مىكيد \& آنها مرا آزاد كنـد ؟







 - شُما ابن كالباس را ديدهايد ؟
.



نامه را تغن مى كـد .
 بهستى دنت كه مرد ماسمب كالباس، در آلن جا زندكى مى كرد . ما مم بددنبال او رنتهر.

-
و مردى ك كالباسها را دريافت كرده بود ه باسغ داد :

 ـ كامغْ درستاست. مىتوانمْــا را مـ مهـان كمـ.



FFV / زاساريا استالكو

كـبد



 جيزى بهغظرن دسبد :

 تلا: مى كند

 كند . نمىنوانست خرد را با اين حنيغت ونق دمد كـ بايد در اردو كاه

بماند

زندانى مزاحم ديعرى، بهنام باردو را هم، با احـساس ناراحنى








/ FFA

درمى آوريد . .. و شهه بسا در يكـروز.
 ايمن دو ، با مم نرت دارند ....

 حنى يكـ لا لى ل) نمىدمم!

و سرانجامه عيات T Tمد.

 بو دند و به آزادى حود اطـي

 باشَند §.... و اكر نمايندز هيات، كس ديكرى طير از آن كه بولها را را


مىبرسيد:









PYA / زاساربا استانكو

جنّ وججدد دارد . بايد موا آزاد كنـد .
 -
 رلون. خردنويس داريد
 اد جيبدر آورد .ـ آهانه. .


 . ختردنوبسى ندانْعاند
 دِيكرانْبراكنده هُدند .

 كرنت:


 دالْتَ باضْد
وانسرد كردمه، دامم انهاريه را مى شابير عهلاصمْوم، كمثم:

 رنـعاز روى مايود بريد . ابِن، منـكل نازهاى بود كه مايود بـ آن


ميـلديهـيـه بود .











 نـيكو مْود برودمَ -ك





 .




Fal / / /اهارط استانكو

مايود با دتْاظهار نتَرها را دنبالمى كرد و لحطه بهلحظه رنك هريده تر مى
بك روزنامنويس، رمْته صعبت دا بهدصت كرنت:


 اعضاى مبأت مى كريد: ها شَما مايود بك

مايxد كامى كرمو كاهمى سرد میشد:









 كرد وكغت: ـبا عرض دور بهخهر و نحون آهد بعنمايند كانمسترم مهات. من


تر / PAY



راستان نكه داريد
ـ متثـكرم. نهميدم.
ـ ـغرامبرُ نمى كنبد ؟ ـ مكر ديوانهام؟
يكى دبكر از روزناهنويسا كنت:




يكى از حاضرانبا صداى بلند كنت:
ـ ـنكر نوريىامتا


 را الز اول آغاز ككد.
بكى از عاضران كنت:



ونت، وتى امغـاى مبات در اطان باشُند ه همه مى كـى





Far / زاساريا اسنانكو

كار وتتى تمام نـد كه، خحود مايِود ، يـيـْنهاد كرد ، تمرين را ببفردا
مو كول كند .



















روز كذــتـو خبرىاز هبات نشـد . - بسس اعن مبات، جه موتع مها آهـ
/ P AF

ـ ـيك هنته ديكر ...



 زانَ ويكثود درزذن، از وزهر كـنور تشاضاى ملاهات كرده بود . او




 نرامرن تنوالمـد كرد .

 فانْـــتـتا دانـــتار






 نـى كمند ....


FAC / زاماربا امـتكُو

بيو ست و وارد سباصـت نـد . او را بازداثتـت كردند . بمد ه به آلهان نرار




















 - حتأ . با كثال مبل. از اين كى او را با دموكراتها و بهوديانهدر يكـ بـا زندانى
 انن، مساله ديكرىاصت. ونتى سرانجام ميات آمل ، مايود يكـ جـمه، دوباره دجار هرام


 سرمنكجهلب توانى كردهانده، در حالى كه ريهس ميات، سرهنـك توبسكو اصت. تككفـ من جيه ـ اكر آزاد نسُوى، ممين جا خرامى مانل . مميز! اين تنها هيزى

اسـت كهمىدانم.


دادهام.



بول دا بعلور كامل، هردانتهاصت. اين، بنظلٍ مـا اممينى ندارد ؟ ـ غيالت را ناراحت نكن. اكر با بحلب توانز شُده بانده هـنماً در الين باره نوبسكو مسبت كرده است.
 مىدهيد؟

 كنيد؟
 در اين باره نحواب مىينم.

زaV / زاساريا استانكو

ـ ـوراب مىينئ
ـ خحو ب بله. نحواب مىيمنم، ميات Tمده و مرا الحفـار كرده؛ من من مم در حاللى كه عينكخود رادر دصت رامستنكد دامْتهامه وارد اطان

مى مُوم....

 - جهـ نكر می كـبد !

-

- من إين طور هنهده دارم....

كذامتعامِد ، مرا نابود كنيـ
نـكو هُود در مذاكره دخالت كرد :




 نيكو خَدر كنت:
 دا بهمن بركردانيد ...

 ـ مرا ينهنـهـ !
/ FهA / بل> و باراد

با سراسيـكى دكهس را بهنيكو مُود داد و دور شُـه .

ديكر بود .
مينيور Tآلونسو ، تنومندترهن مرد اردو كاه بود ـ ـكسى نام واانتعى او را نمىدانست، ولى عـرنامبانيولى












 ـ مندانى كروسكازهرو دا چطلود نابود كردم؟





FOU / /امارطا امتاككز

وجود اين، هيلى زود نان شُد كم كروس از بردانهت ماليات سر باز



 كروس را بهمرداخت هريسه دسكرم كردند و او ه دومانى را تر ك كرد .



از مينغد آلونسو يرسيدم:


 جيز دا دونْ كرد :


. نابود كردم. منو بكى نغر دبكر
 دا⿱艹ـتْ نـايد بهاو حسـودى مى كرديد؟
 تازهای دا سطرع كرد مو از او خواستم آنرا امتحان كند , البته نوعى

 ـو كار سمرنتيت نرسيد؟ - برعكس. هـه چهز دوبهداه بود ـ ولى كروم بهنولن ونا لمكرد .

خبيـث نابكار ا از هرداخت حت من، مرباز زد ـ با آن كه دوستان تديدى بوديم: حتى دد بوداميسـت با مـ كار مى مكرديم.




 ـ ـ بليس. ولى شرانمـيندانه يكويمه متاستم بهرومانى آمدهام. - جه هيز دومانى بد است


 آهى كنیِيد
ـ و اكر منبا ككس مثل شـا برخورد هى كردم....
 من نباز دانتـيّد









زاماريا استانكو / P1

- سينيور آلونمو ... براى بعد از جمك جهـ تعسبهى داريد ؟

 بر نغوادـ كنتـ. در انكلستان يا ايالات متعده، حتي ميترالم وارد
 مي كنيل ، بينتْر و بهتر از من مىتواند نكر كـد ؟ با تواني يسن از من 2ارد






براى غرافت نحود ، ارزنُ زيادى تايل بود ـ ـ سى كنت:
 خـعلت، نمسنوان كار كرد .



بنارمـت. من تعمل اعن كونه رموايعىها را تدارم....

 مانور بدهم.

ـ نه. وكبل مدانع ليــــم.


خوب بود هاكمر وكلِ بودم.! بهو كـل بودن نباز دارم.
 ـ ـنتط جهار ك大لم الذ را.






















زاساريا استانكع / PYP

مسه هيز دا تهيلدم. تا فردا ه نكرى در اين باره ميكنم. تا مردا ، بماب





























مرا نبات دهد ...
ـو الو وانیأ شما را نباتمىداد ؟

- جه كــو



 مى كردنم ....
- باد مم وزير



ـ او عم با مْـا مْـورت مى كرد








زامارطاستانكو / PY


 ولى در امنجما نـىتوانى كارى انبام دمي.










 وتسى احــىما كارى را هداجـت كنـند ه بهنابار در تمر دره سعترط خرامد كرد .



 برسبدم:



898 / باد و باراد




 داد :

 بـ آناى.... زنكـ مىزدم.














F8V / زاماريا امستانكر

جه اتهامى بهنها وارد كردهاند





 نروتيند كند...

- و ايزن نغنه نكرنت؟





 فرامو ن كردهأى، كبا زندكى می كنى؟



 ـ خيلى خوب مينودر الونسو خودنان را لاراحت نكنيد . بايد تاب






دو عرمن: جهاني كار كند .

در زمبنغديكرى ادامه داد :


كوتا، يـدا نمواهم كرد . خعاميد ديل ...








 مى كننه ...




 مىدادم:

$$
\begin{aligned}
& \text { ولشى بهه بوديم• }
\end{aligned}
$$

> قَربى زيا و مـهرانكغ،
> ولى مدتهاسـت كه نواهِـا كذشتهاند.
. . . Adorables messonged







 بهإن ترتْيه لخْستين كام




 مى توان بیدمست آورد ?



/ PV•

كند . تنها يك ازدواج مناسب، مىتواند او را بهآرزوهابـس برماند ....

 نتكـدمـن رنب مى برند


















يولداد بو2 ... و بـى بهراه انحاد . و ـرانبام بيدا كرد ...


PVI / /اسارطا استانكر




 كار خعود موفق بود ، ولىاز بابت دختر شانس نياوردد بود : كوتولن
 براى جـكاءندانـتْ.


 معنوته دانثت باند .
 بود ـ بابابرتين سون، Tآناى موركو از نعالان مسْهور هـزب لـيبرال
















 مصبت بر صر آعاز جنـلى تازهاى بود .









است








PVr / زاسارط استنكر










 وضـم الو را مردمىتر مى كند هـ .
 ها منرمندانه درآ مه . بهطور منظم و بهـعرامى زنان هنريثّه، بالزيكران


 مريــنـهاى نا كامو بد انبال، دانمأ دوروري عالى جناب مىلوليدند ـ بـنابِ ودير ماد بانـيــ !
 جامى تاتر ما بابْيد

 درست كند . در بنارست، مسن منريّتْهاى زنه در ممين باره معبت
/ / PVF
: مىردند
ـ باور ميكّى











بالكان دارد ه مصيوه اول عالى.
 ميكرفت، در راديو داد سخن ميداد و از تمريغ و تسبيد وزير مر


 شـد






FVA / زامارطا استانكو


عمسرن سعى مىكرد او را Tرام كند:


 بعنول روزنامدنويسما ، امكر يهش آمدما بهصورت دبـكرى















 بعد از بـكـ، مـاهب انمناه دومانى غعواهد ثـ . )
ilgle g / FV9







مى كر و اكنونه در رستوران مبـانه نكبـتبارىه كه يكى از مو كلين ذازن











 كر2 و با تْسـي غرود آميز 4 كمنت:




FVV / زالعارطا استانكو

مونتيت در زند كى مْخصى دا Tرزو مى كنم. بهظاصر مىنحواست مر اين نكته تأكيد كند كه از بعضى بنبهماك





خودم آرزو كردمه ته براى بوبارعن!




 مىخراند:
امبانبالهرزمينز راد كهم من.
ملكه زبياى من.
سنار كاد برمرو ع أسعان نوه
مسه نام مرا هـ زباندارند .
 آورد و نميلى بوان كنت:




/ FVA





 مرا بهــت كريدور تاريكى هدايت كرد ـ در آن با دريى بود 'ك
 كرد:


 -

 دست بـشَخدمترا نشردم.






 راه را بمن نشاندان .

FVA / زامارا اسطككو

باسبان كغت:





 بهـصنتى بريــان بود • برمبد : - به بيـن آهده ؟

 بول مياه ، تو را بكـنـد . ..

 نيلى ساده نوخيع دادم:
 - مىاحتياطى هعيرت آورى1 - مىیينـيد ميج اتناتى نبغتاده .
 استراحت كنـد .





仿 / FA.
. جر كثـعاند












 آلـانى. يكـزرادخانْ كامل. برمبـم: ـاهنـها از كبا آمدهاند
 در آوردهاند .

 ـ رنيت سر كرد لنتر . غيلى نورْهُالم .
 كنار رانتده نسـسنه بود بر كنـتو و بهمن كغت:

FAI / زاهاربا استكو



آغاز كتند تا زودتر صتوط كننه .
آدون)







زهنويى يوثولبانكا.

مرصهل:
ـ كبا مستند?
-
ـ ـ رالمجـايى زنداني و ديكرانه . .

بهدنبال مر باز بهراه انتاديم•


ـ رنيت فرماندار ، المن طور دصتور دادهاند .

 سر كردى كَ از بنارست آمده برد هالغسر نكهبان را حمواست: مردى

با / PAF










 - بوى شراب ميدادند













طهر اين صودت، مسه از اين بى عدالتى ناحـُ آكاه مىنوند ـ ا او تنها





 بايه او راه عيدرنك آزاد كند مركرد باصغى نداد . ولى ليكو آدلدنّناكهان برميد:


 آنم رنكـاز دوى يوموآنكابريد ، ولى نمبلى ذود بر خرد


 كرله صوداخ كرديد .







زاماريا امتاتكو / FAA

مْنود كوتامى، مرانقت كرد با ما يـايد . كاملْ داوطالبانه. نود او همه


 ناكهانه انسار امبي دا بركردالد و بهعتب بر كشت. معى كردهماو را








 سركرد دسـت خود دا مى ماراند

سر كرد برسيل: ـ بعد به







( PAP

تْتريـْ مْدهاند ..

 بهسرا غ ارىن كومه بسكو رفت تا از او بازهرسى كمد .













 : داد



 نزديكىه حداكثر بعد ال دو سع منته عا يكـماه. دير با زود از مرزهالى

FAV / زلمارطا استانكو

رومانى مى كذرند ـ و تبل از Tن كه داخل نْوند هيكبار ديكر از هـب
 كونيستها ، بهابابان مىدسه . سر كرد نمـدبد:






مدانمل كرد و برمبد:

 جرا بهلباس كميـنى درTمدهايد ؟



 ذُمو سْ او...
 عين هال كستان بامـع مىداد : ـ من از بنارمت غرار كردم و در كوه آواره بودم. بسبارى، اين كار را كردهاند.... سركرد لثغ برسبد:


H3 g 24 / PAA

Pودند




 -••مى
 -
 .... و برنس \$\$
 آينdeckick.











FA9 / زامارطا استانكو

 فرو خوامند ريخت.



 كو لاكماى معلى ملاتات كرده و با آنها توانز كرده استء مبلثان كـونيــتـر راه با بروصتاه واه ندمند . بهآَ ونى كتمت: -


 مطمنز باض: مسه هبز برائى من دوضن استـ...


 ولى آكوثى كمت:

 بعانتخابات نمانده.


.












امتداد دانـت...
.
هـ و مرذ تنها بدزتدكىما مربوط مىتود.
بهاند را بابانى بــتـد




 مى كريخت.
 مردابلذت بيرم. منظرهأىبهاين كونه، هر كز لديده بودم. فكر كردم:

F41/ / زالمارطامتانكز







 باتلان بيرونزده بود ـ ـكسى را در بانالغى اندانختهاند ر باتلاتىاو دا در

 است. زماندوركى را به ياد آوردم كه خردم كنشـهاهمى باده و كثيف مى مبْبدمو مىنـبدم كه مى كنتـد :








رنــــ ْْورا را كرنتر.
 مى كنت، مى مواهد با رنتى ليكو آ اون معبـت كند

度 / Fir

- تنها بود

ــ بـه. تها ولى سراره.


 كردم، يند مرد با السب خهر كند ـ برسبد: -- میترسم ك.... ب4....
 كنميد ـ كبا هستى؟ هميشه بايد بهدنبال تو ، تمامى دوصتا را جستو جو كارمد با دمـتبابڭكى باسغ داد :



داشتند ه بر كنـتْ. كفتم:

كارمند بلاناصل كنت:

برمىدارم.





زIT / زاماريا استانكو

نسناند دادم. بلامامله متوجه ماجرا مدند و ه بدونميع صريبنى، كار را






 كُما باكى مكنه!

## فصل هفتم

ابر سباه، دوباره آسـان را بونـانده بود . باد آشوربكر مرمر







 اندانغته بانـند ...
حالا دبكر ابنم مرحومرا مـنـنـانمتم. مــرامان من مـ، او دا



خرد بردامْتند و ملِب كتبدند.

- برورد كارا ، او را يامرز!

 كارمند شورا بـآرامى كنت: - بابد برويم!

ر كسى تكرار كرد :
ـ بـلهه بابد بروبي!
 سغد بود ، بـمن نزدبكيند و و آرام كنت:


و كنديده بانلان دا نرو داده است...



 خود ، آنما كرباتى مىماندي ه بميرد .





زاماربا امستنكو / \$Y

مردند...
مردى كه بممن نزدبك نده بود ه ادامه داد :




مى كنهم... ولى

كنتم:




استو آيا ببرامنى نو است?


ديكر جوان نبـــم.










جـك را بهنـوه نور دن اداره مى كند .


 بكنـند و يا دست كم آزار دهمد.

سرد و میدوع بود ، و هن نبوا كردم:
 مردى كددر كنار هن بود ه حرفم را سننيد و كنـت:

 ما در اين جا كذنْته. امن بانلان خيلى عميت استو ور مر كسى را كیادر



















 خود فرو يكته . بانلان شسه را بلعيد . .. ماكت شُد وه بمد ه به آرامى اضضانه كرد :



را اندانحه يودند . خرا كك صرن بَ آهن يرخورد كرده است. والا...




مىزنهـ



 كهنانده و بماتلات اندانغت است.




زالمارطا استالكو / 0.


















 لا بهطرف دره بدوعه ـ با نمام نـروى نحود بدويد ـ بهنــا لمر مـتدويست





زند كى با نتر مiغتاسته ولى بهعر حاله از هركى بهتر است. مر دم




كردند...
-ودر آنجا؟
ـ


 كهث. از آنزمانه وتصتزيادى كذثّه.















.بريزند



 ـ نعريغ كن!








مى كـهم...

برمبدم:
 وادنى مم دارد


-     - 



















زاماربا الـنانكر / A. A

ــدر كبا بود $\$$ ـ با نيودمنكر. كردم: مى كوبند دنيا بزدكا كاست. .. با وجود ابن،







توانـــت كذْتع را نراموض كمـ.


ـ ـخودم. شـا مرا مىْناصيد رنیت


 خاطرهمايى دربارة اردو كاه نُد ،اردوكامى كمدر زمان بجنـددر آن

بهسر مىبر2م.








 امبل مــد












 او دربارة خحانواد\& خود ه برايم حرفز















 مباه بمىبرديم...
23ميتروكى
 ديكرى، جنازه مردى تراد دارد كمدر بانلان كثهَ شُده اسـت... بغهرامر كنتم:

- مس مْـا زنده ماندبهـ




 مى كمند
 نسىْوند.


Pr














 مىدمند








 بهراخاو او رمثند

 . كرنهعأد
كسى مرميد:
-و عكر اين طور نبستع
اليرط بإـن داد :








ـ عالى اسـت!
بار اول، امتراض كردن را آزمايشن كرده بردم:
ـ بـهمه مناسبت مرا بازداثـت مى كنيد

 مادأكمـاد يمن شـا لمى Tبد

Al| / /امارط الـتانكو



زيمايــمان تلان مى كمه....





 مى مند









دوباره دمددر ميايستاد .
مادام لولمثا:


 بهجاى نود برمى كمْت.
/ AlV

مادام لولىما:

رذرو كند • من هار را با او مىنورم.



 ها كايشا ها نحوامين خورد . مُوْوليكا بَآدينا تلغن مى كند و كزارش مىدهد :

 - بهـارلوت تلغن كن.

منوْوليكا نانس نمى آورد : سْارلوت مـ كرمنار است.
 ـ درا ين صوردت، ديكر مـع كمكى از دصت من برنبى آيد ـ نهار.


 باضه....

 اليرة باسح داد :
 رازهاى زند كى شنمسى غود نمىينند هب جهـ مناست، آنسا را بنهاذه
sir / /
 الين تَبِيع را دوصت دارند


از او مرسيدند :





- هـى


















ميداد ...








خواهر ، Xموخْوارها.
 - آنها غxand









زاسارطا اسنانكو / Alه
 بايتتحت انكليس زندكى مى كردنه . دخترى بود باريكو و بلند و با











 4 او بهت كمد ، باد آورى مى كره :










Al\% / بالد وبارا3



 برعكس.



بردارد .









خراتاندنهورتش را باو ميداد :









نداركى


 4 آنْها Tـْناست.

- جرا آنها را با بدرت آننا كزدهایع









 خوبه مىشناسل ـ الو 4 زنساك زيادى بوده است.




آنط دخالثى نمى


dithg / ATA
















 الـلامبول زندكى مى كردهانداند .




 جهز و مسه كس المتاد مى كند : سكومتى كهاو را باردهو كاه غرستا هـ
( 119 / /اسارط استانكو







Tآنعوفيل بود و آتمنسكو دا سرزنش مى كرد .
كسى از او برسبد:
ـ ـثـا بعهـه منا
و او تحيلى ساده و تآلع كنده باسـز داد :

ــمكر آنها را مـادره كردهاندا

-و عالУ ديكر الميدى بهلزونرها دواريد
ـ دوران Tنها كذْنـه. من حـالا ، موادار الكُليس و متغغبن



وبكمررا يينم.

- جحرا بعنمصوص نيوزىلـدىی? يكبار آنها را در نـلم خبرى

دبدهام

موختهاند ...



ـ ـكان تمسوود براتا الن كار.

:وموتّوارارا نانسكو كفت:

.




ساغـر هود با او بازى كند .


ميُود ...



 *نكهيانى مى

 بهاياندرميده است



©

بـه شُهه اسـت و در بلو تكانمى مغورد ...

 تماهى مردم روستا ، يمرون آمده و در المتار ها بودند .

از سس طرفمىيمرسيدند:
ـار را كبا ميدا كرديل\$\$











 -



 آنها را فرامم م كند

- جهصرنوْتْ دردناكى|






T Tمسته كغت: - هرورد كارا ه نحودت رحم كمن الو را بيامرز ! غعداوندا ، او دا

بيامرز و يبتشاءا...







باشند ه زلذرا احاطه كرده بودند ...









AYP / زاسلرطا1ستانكو






 كذاششتى ماردارها يه كسى بههسا را بزر كى كند هاردارهع




 را بعمّ بزند . فغط بيوهُ مارداره بود كه بهنــكره و و زارى خعرد ادامع مىداد :
 بزر ك كـه، مارداره؟




 بازهرس را بغوامد

 دوباره تكرار كنم:



ممورلا بهنرماندارى نهرميدهم.

آكـن را بهغواميل









ميكردند ه يوغ مارداره را آرام كــد .

مرنوْتـتاو بود ...

نـيتوانرها نْه .




ـ ـاو البه....





 سرماى نحود را بعطرفنغيابان بر كرداندند ـ و در جهره ممكى، نوهى






$$
\begin{aligned}
& \text { در جلو نورد باشُد ه بعسرعت جلو مىدرنت. .. } \\
& \text { فريادهاى تهبب بلند مُد: }
\end{aligned}
$$

ـ امسبمارداره!

- جنايتكارانا
 ـ T Tان... كرفتشش...


 دوبارء فزبادشاى نغنمكين بلند ضد: ـالسب مادهاره!




 هرا بريدهاند - جرا




 دهتانانانر كذامثعامت.
- بجرا اصب يمباره را ناتص كردهاند ? ـ بد ذاتها ! ـ بهخاطر مـين كارنـان، بايد اعدام مْوند . . Tبا وانعأ نكر مى كنيد ... ـ بله، دوتن اسـت كـ آلـا ... بهبـز آننما هــ كس دبكرى مىنواند باشد ؟...


 آورد ـ دمتانان مىترمبدند



AYY / زامارط استانكو

نبود .ـ بكنت:
 بيا يِد . مىتحوامم الطلامع بعمْـا بعمم. .. در اين با نمىتوالم. .. مغنى


- بسيارخوب. هراي شـبدن آلادهام....
 من، عضـرشُورا و وانوكا. (عضـو نْروا بممن كفت: نام دمتانى كم

 والوكا آغاز كرد:



: عضر مورا برسبد
ـ ـ ـهـ اتناتى انماد






 - برادران جيعدرالوP




 مارداره مِيجاره مى كنتصتد .... عضو مُورا برسبد: ـ يعنى تو خردت ديدى جهلور ...
ـ T T






برت كردند ...

هضر نودوا برسيد:
ـو و او غرن شُد

 بريد: اينَ طود....

ـ بعد جه نـد ماهد جنابيت طورى بهمن نگا، كرد كه نه تغر آميز بود و نه هربانْ:








 دويدم كه نزديك بود كَبر بنر كد ...

- بس هرا بلامامله نبامديد و هـه جيز را تعربن نكرديد تـاهد نودنم دا جمع كرد:
 مىترسهدم...

 جـلهما خود را تبرنه مى ككند ـ ولى بعده همانى نرارسبد كه من عم

مىترميدم. )
ـ يمنى مىنرسيدى؟ وحـنـتـمى كردى؟





/ AP.

مبلس كردهابد ... امروز ابين جا هـستيد و نردا از امن جا مىرويد. .




 او دا تُنوث كردم و ، سرانيامه كمنت:







 كرين خود را تمع كد .



بعد رو بهجمعـت كرد و ادامه داد :






API / /

زمْت نموه خوامند رسيه .




 كغْهـ اعتوان مى كند . . .


مود .

كذامُنى


גاد :





:كرفت





يِادتان بماند !....
از يمن جميت كسى فرياد زد :


 رذل را دصتكير كرد .
كـى با ترس و لرز اعتراض كره :


 دمتانانذ زمزهس انتاد :


 - جه بسا كه حالا دبكر فرار كرده بامُند و ما دنباللنغود مباه بروبم!
 در خانه بماند و منتغر باشند نـها برويد و آنها را بكبريد و تحريل

ولى آنها كهدر جنكـنر كت كرده و بسـيارى نططرها را از سر كذرالده يودند ، تسليم تسىنديد


Arr / زاهارط امستانكو


ـ بكنذار امتعان كنـها
ـ حرفن زدن كافى احت! بابل بلأا حله حر كت كرد .

ـ آرام باضهد . اعن كار دولتا


- بـطور بهما مربوط فيستع


بكذاردم؟
: هنـو مْورا بو بهمن كرد :





 اكـون تنها احــاسات اسـت كه Tا Tنها را مدامت مي كنه . و من تمـميم
 كنـد 1

ولى مجموعة امين داصتان، مرا از ــالت عادى يِرون برد . اندوهى







مىضود ! )








باده شده بود ...




 اسيم را باز كردمp و از دمتانى كه با من به كنار باتلات آمده بود


ار احــاس ترديد كردم، كنتم: ـ تو را ناراتـت تمى كنم. اكر مابلى بيا و اكر مابل نــــتى، تنابا

 از اسب بالا رنتم. دهعان جوان مـ همين كار را كرد ـ با صكودت
©FA / زاماربا اسـانكر






 و استواد و








 انتخالانى، دعوت كننل .





 مسلو ميدد كه ميترمـ . باسع دادم:









 ده



 با

ـ



.

هPV / زاساربط استانكو




 - دوز بهخير Tا


 ...al

 مرد :بات كخت:



 ماده اصـت.

ـ ـْــا نهردار امن با مستيه ?
ـ بله ، نام من البه اليكيم استا



و عمودمسـندانه ختنديل • من مم خخنديدمو مرسيدم:

 غو مى كند ؟

-
 سرتان را بـُكنند ...

نهردار خنديد :

- ولى اين ديكر خعيلى...










 زنده ندبده عدديم.



ar9 / / /اماربا استانكز
 دمتم را بلث كزدمو او ساكت مند ـ الندكى مـدابِ را بثند كردم:








 جهت، سرزده وارد مینوند ه و بابرمهنه.... مردى از رديفـ آنغر بيرون آمد: بلند و جهارمــاله، با جهرهاى







 مىدانيم...
و يكى ديكر هب با تهدبه ه مـداهش دا بلند كرد :

/ AP。








داد :

 كور كن جوانه نام تو جيــغ

 نمي آوم. .


 مرز تاسزاكولمى بابل بذيرنت كه ددر دـُنا




(زاماريا امـتانكو / API



 بمر طرمى كهى میخواهد برود ا مسه تحنديدند و فريادهامِي بلند نـد :


زيرشّلارارى ندانْته بانـد !

 و مرد سيبجرده ، مـان طور كهبا كاردش بازى مى كرد ، ادامه

داد :



 نـى Tيد...
 كثاندم و آرام از بلكان آنذبالا رفتم. ولى در هرحاله، صودتم بهطرف






St AFY
















 او هم مىنواند ناسزا بكويد ! ... تداره بندها ! ا







APF / زاساريا استانعو

سرخـاما



 حنى ار بلكان بايين دنتمه بـ جسيت كاملاْ نزديكـ شدم و ترياد

- جه شد ؟ درحيـ خود را از دست دادهابد ، سكـ بجهما ؟ بكنـيد

تحغبر آَيز ادامه دادم:



 ترصوتريد !...
نغسى كشيدم. كسى دوتم دا كرنت. دستم را بهتندى كنـيدماو را



آن میديدم. ادامس داد :
- مینهـم דرا بهما ناسزا مى كوييد . ما بودبم كه Tغاز كردهم. ولى كانى اصت. كسى كه نـى نعواهد شُـا را بكثـد ـ درصتا است كه ما ، كمونيستما دا دوست نداريم


## APF



 درباره بالا رفتم و دو يبــــيـت كرد








 مكر آنها آدمهايع مّل شما ميستد







 مطالب دونْن است. .. جيزهامى بهنـا كنتر كهـ ...


Afe / زاماربا اسـتالعو


















 رفت و بهمن داه داد . شُهردار اليكه بهد بـال مز آمد ـ وتُى كه ديكر بر اصب سوار مهله بودمه ايِكم كمن:



. Apf: / اد و باراذ

نا كوارى برايش يتش آيد ـ با وجود اين.... نبايد بهزمينماى ما دست

 كار كر ه كارىاز دستمان بر نمى آبد . . . و اما دريارة انتخابات. ..













 كردم...





AfY / زاماربا استانكو

- مییينبد كد زنده ماندهام...

آدونى خنديد و برصيد:


ديكرى مىنرسبدم...
 - جه خبر تازهاكي


ـ بـ . فـط تلغنى... .







بعد آدونى دو بهمن كرد و هرسيد :


و آرون كنت:
 نهيلى جهزما بـنْوى كف برايت جالب باشد .

الهالر را در آلغز تابستالهمع مى كنـد.






 بهخــتمن مسنفندان داد .























نكر دا تلنمن هى كمد .


 مى كمن:











 "


مو

ابازه بكيرد ه فرماد زد :



حتى دارى از بــت ترميون بهمن ثهمت برزنى







 انيوه و اجروانى مدكي، او كنتـ:






©









. لمرومند 2
بلند و با حرارت آع از كرد :

 آنها مبع زود ه با ماشهن نرماندارىء بع آن جا رسبدند ـ در آن جا با با






 .
كــى از داغل سالن فرياد زد :



و آردن كنت:
ـ بله يريسيد !
 سنكينى است... بايد نابت تْرد ! و دورهدوربره باسغ داد :













 در واقم، بادامهن معبت تِلى مغرد برداخـت.





AAY / /اساريط استانكر

















 باينن وضم باياندالد . نورأ....






د13 / A A













 مُو


ميترانستيم آرامْن خود
















 مى آورند.
:

















 میع كس.... بوضولبانگا بهسخنرانى دوستنض كوْ داد و كاملا راضى بـنظر
 او را مىخموانم: عسهـهيز درستمىتْود ـ ا ابن بار هم از مهلكه نجامت
بيدا مى كنيم.



 مىتوانسـت آرامش خود را حنـغ كـد .


بعطرف ميز رباسترفتو از Tدوني برمبه - رنيتندير • حالا مىتوانيه آنها را بكيريه؟




©AV / زاهاربا امـنانكو

مى كْمهدند .
بكى از دمتانانه سيه جرده، با موهاعی بلند و سياء، نرباد زد :



جيعدانو امل " ككرنو
آنرون برصيد :
ـ متاومت كردند ?
ـ خملى صنتت. ولى كمكى به آنما نكرد .. .


دوستْ بر لونس را ب كمى از ياد مرده بوديم.

بكى از مــرّما ، كه از بـجره بهبرون نگاه مى كرد هـ با مـداى بلند
اعلرم كرد :

آٓوني، با آرامش كمن:

 بكى از نسالان نאهان كنت:



## 

برادران هيوروانو هكن اطان و با دصتهاى بسته نسـسته بودند
 بهخود آمده و هر خود مسللط ْـده بودند . وحشٌت آنها ، كه كـان





 نمىتوانسـت بهراحتى يينى نورد را تميز كند . نـابد بهشمين دليل بود كه نكاهي رتصبار داثـت. ولي حتى الو ه مسى مى كرد بر خودش مسلـ
.




T




 نرنتّ

برادران جتودانو هبهنكر فرورنتم.






 "





رالماريا استانكو /







 ايخ نها حربها صياسى آنها بود : كمثتار....
 نرامو شنس كمـ...














تا دمدر هورياسيطا را بدرن كرد ، جايس كك بليسها منتظر بودند او الدا هزندان بر كردانند . اين كنتونْ

 بروفسود شه آندرهى، ونير آموزشَ، در نظر. كرفنتد.














.انداختند
ضْر نَكان خحورد ..
وحتٌ وهراس هسه با را نرا كرنتا.

(زاسبا امـانكو /

العدامهاى بدون مها كهه ادامه تحوالمد دانــتـ... اكنون نوبت جه كــى الست
 كانالى نزديكـ بنارست يميا كردند ر غزوب مـان روز بود كه از تتل


.
كانه معلو از جسعيتامـت. مده دربارة جنابـتهاكى ديروز معهيت


هاتّل!... كشثنار !... ترور !....









مىدزه
بعد از جند لمظظه، نويسـده دبكرى وارد مىسْود : دوميترصكو ـ او

 كم كار من نـــــهع

AFP

ـ رادومير اعن باست؟

دوميترسكو لبنتدى زد د برسـي :


هعرون رنت.

ـ مكر با او حرف نـىزنى؟
-
ـ بنمّرمه با ثم دوست بودبد ؟
ـ مسكن استا
ـنيلى وتـتا استـ، او را مىنـناسى؟







 بودند
ناءر بهسنخ Tا Tمد:




ديكرى را در دومانى، مستاىاو ثداريم....

كورديانو نومْه بود • بهـما كار درستى كردند كماو دا كمنتـد .







جنـىاعدام فرار كمدند .





مـمان كود كى دوست بودهايد .










898 80


 اد بس او 8
 بود 8 با وجود امن، كارى براى من نكرد . وزمر كار بود و ميموانسست

نكرد . . .



 مته زهد كمى مرو دار2. بها


صبع. دوز دوم كربـسـس




 تازهوارداذرا بازرمى و مشتخهـات آنها را ثبت مى كنـد . مرسا،

49V / زامارطا استانكو




 خود را معرفى كرد: هرونــور دادولسكو ، خـنمكين بود :




من ممين است....

ـ البته، شُـا جنايت كار نيسنيد . ولى مكر من جنايت كارم؟ من
بودیام. معن كاه من ممين اصت. .
لزيونر كنت:





 بود




 كارمند نرماندارى بود .... و من ناظر بودم كه جكونهء در اردو كاه ه


دندانماى خعود را مسراكى زدند .
 ـ ــهـ با بـد كرد درمى آورند
ديكرانه، بهخودمان جرات و روحيه مىدادند:
 حالـت مسنى بهآكونسكي دثنام دادهاند . صامت يازده ه هر كونه ترديدى از مين رلت: كمروه نازهای جلو در.







 - جـ يايد كرد

 زود ه بهصراغ مر كسى مىدهد .


زاهاربطاستالكو / 494

ـ بيمن، بهتر اصت ا را بكتمند ؟ ... ولى من نـى بحوامم بمبرم. جرا بابد بير P؟ بهته مـاسبت؟




مى كرد وبمعا نكاه كردند
بكى از آنها برسيد:

لـون براوو ـ كه دربارة او مى كغتنـد ، خحودش شم بهودع السـتــ
باسغ داد :
ـ ــست برادران. مدتماست منتظر نـــاها بودم. مـن آنها را بهنـا نـانـ ميدمم....
 خاردار مانم بو2



لمىخودد ....
لون بر اوون، امتراس كرد :
 لزيونرى نعود ه زندالمى مُـدهامه يهو ديانى كه ناظلر اين صحته بودند ه با فرياد بعلثون براوو حمله كردند.
 براور دمتمالش را درآورد ه مورنش را باكى كرد و زير لب كنت:
/ dV.

مىْوى، باسخ مهع ريز را بدمى!
انسر نههباندصتور داد :

انسار ، شـلوكـ نحوامم كرد !



ميسون كنت:

رلت. جالب است يينيم، هی كمانى را آوردهاند !







 بالتوى سياه و بلند ه كـربند بوستى و دستكش هر هرمى، ابستاده بود .
 مـورتش را بادمـت برنانده بود 1 منـل اين كك مى كـريست. تنها ويكتود
 طرف مىرنتو با دبده تحقير و تنغر بها مىنغريـست.
(زامارطا امنانكع /







 خود نمابي كند هسرنى دا بلند مى كرد ـ ولى دورانابين خحودنمايىـا كنذُت بود .


 را مى بُرند .

ما



از حانـران كغن:

و آنها يِش ويكتوريفتى مغ رنتد.


 فرستادند .



 بذبرفت.



از او مرسيدم:


- بله. حتى وتمى در بنارست بودمه ميدانستم آنها را بهاردو كاه.

مى میرصتند

- عملهماى نوبتى Tتمونسكو ؟

هار a صكوت كرد . دونْ بود از نازهواردان ميترسه .


Tانسا انتاده يود وه هر دو بار ء معبزها اما نبات ميها كرده بود .


نبودنه . لزيونر ارنست بريا يبـن من آمد و حرامن كرد هـ كتابى بها و
©VP / زامارط امساننك

ـ ـنـابد ه براى تحوايددن، بمن كـكـ كند .







 حنى باد یى از من نكرد . مرا خالنـ مىدانـــتـ. اكر آنتونسكو تبام


رصيهه بودند . بهجه مناسبتآَكونسكر مرا دصتكير كرده اصت؟


 ترصو ! ناكهاناز ذمنم كذشت كك بايد بهعال او ناس







S AVF



 يك ردز بعد از آن كه، در زانوي\& سال


كنار. كرنت..
... ..
با كـهاء بلمل كزتم:




ـ اطلمِينان دارم!

 -مىترمـم. مىتر مـ مرا بكتنـن


 كابى بهمن بده . . . بود ديكرى نميتوانم بغوابم. . .


و رهت.
بعد از او ه برادرانآراب بهديدارم آمدند -

 مىدانستند و ادایديملماتما دا درمى آوردند：آرامو مطنطنـ حرف میى⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二
ظاهراً مـندلىماى حعبر هن، مناسب آنها نبود و ترجيع دادند
 آنها در وزارتنغانه ندانـت． برادر بزركمر كنت：









 نـى


 من مه، بلامامله، بازكا با Tنها دا آ آهاز كردم：










تول دادند ، باز هم يِّه من مـابنه .








كنـ







 .
©VV / زالمارط امتانكو

تنها يكـ د كان از جهودها كرنتمو بهنامزنم كردم. بـيزى بهنام من







وراجى او را تُطع كردم:


ـ الين مْفكل خعرد آنهامت! بكذار آنها را بكشــد ! بممن، به
ربطلى دارد ؟


 درمت مى كنند .





 رنتد!

ـ به. آنها اعن جا بودند.
 ـ دربارة جيزماى مختلنى معبـت كرديم.... بهنظرم، در اين بار. مم سعبت تد ...

- ولى مىدانيد ، ابن ديكر مردويى و بيضّرمىامت! آخر ، وتمَ

 نليك نكنند ... آنها مىخراستند با كلولد توه، كاخ مـلطنتى ر. آنش بزند . . .
ــاز كبا توه بعدست آورده بودند؟






 بروم با تكلن مهبـت كنه. و از يـن من رنت.





ها زامارط المتانكو /

زنْتْمىنعود .
 بهاردوكام، توزى را زير نظر داْتْ:

 - ـو مونى شـد











ـ با هم ازدواج كردند؟

 Tامنـينه




 زور كزيس تمابل دارند . اغلبدد كنار كــانى ترار مى كـرئد كه مبلغ زور و تعوندرنزكاند .
.




مینونـــْ تنها يك متالن او را بهياد دامنتم. عنوانمغالة او ه مرا آزار ميداد :



 - هِى چْد




آرامو نترنـرد باسغ داد :
 الرمنى بدنبا Tعدهام. نانياً مر كز در ارتش نحدمت نكردهام. بهنحاطر


©AI / / زلماربا امنانكك

- جى نكر مى كنيد ? مكر من ديوانهام؟


الريونرهايهى كم بهاردو كاه آورده بودنه ه خبرى از او نيرد .












 بردن ما آمادء نسىمْوند
 بر اردو كاه حاكم نـد .





## / AAY

 ـ آنها مـ میترميـدند

 ديكر هرا بيد دياناز آنها ترم داءتـد !




روزماكى مراخطراب اTغاز نـد . در كمتر ار يكـ هنته، مزدبّك
 دمركراتما ، دوزنامهنويسان، يعودبان، نرماندهان سابت كردانها ى

لزعوتو
يكى از معدود كــانى كه خحونسردك و متانت خعود را الز دست
 ورزن،
 بننىميع آغاز كرد :



 مى كرديم، دمستكير كردند و بعاين جا جا بهاردو كاه آوردند ... ولى

©AF / زاماريا امـنانكو

هيطرىما بر رومانى، موانت تبوديد





خـنك مى كرد .







 وبكُوريغتىميو خنديد:
 وزير سانز آموزنت عذر نواامـت:








NH / A AP






تنىمد يار


0



:

ese
 انـــانها





 .

هاهارطا استانكو /






مهراه با متدمغ ويزهاكع، براكا معيو نحود نرستاد .





منهـ از المن عشت دا دور بمريزد .














بـهِار مُاد مْه .










 بهدام افتاد . ثر دوز بیتىتْبان مي كن:

 ماسكوه! او در ذات نور ه بك آمو بكر واتصى اصت.






 .
(

ـ كدام آثمربكر خانم؟

ـ آه، فهميدم! او را بهجبهـ فرصتادند . ممين ديروز الطلغ ع بيدا






 بر.





 بمبغارست نرستاد .
 آمد:

ـ خـبر تازه را نْــيدهاكى؟
ـ كدام خبر ؟


ilglesh / AAA

كند .
ـ مُما از كها مىدانيـ ؟





. تيرباران كننه
.







 فميتوان كرد .
ـ لمْ لمونرما ميدانهـ





هاماربا استانكو / /

ـ ـ ـهـ كــانى را تترباران مى كند ؟ در اين باره مـ الطلا ع داوى؟


 هسبت نكنى!

" كیه رفت.
بهند دتينه بمد ، فاسلر هماطانى من، بهمـرامى بـهدارو ، وارد
ندند. هر دو بيشدت بريمـان بودند .
ـ نسيدهای؟
ـ دربار: جی؟

ـ بانهـد 8

- بله ه بانصـد نغر .

.
ـاو از كِبا مى2اند
ورزدن بهاو كنته. ديلماتب با رنت بريده و دستباجهه در اردو كا.
راه مى مود .

ـ ـ الز
- و وبأىتسكو
 ماسلر سر جايشُ نـــــت، ولى وهدادو رنت.
.

ماسلر برمهد:


اكر بنوانيه....

در صكوت، لباسـانذ را درآورديم و بهتختنغراب رفتيم... طبيعمي.
است كه خعوابمان نيرد .
 -شـشاها مىدانيد §
-


- جه كسى بهشط كنت!
- ـبـ


- و دالى الـ كبا
- 


سمغانه است.
مهانان رنتد ، ولى بعد از ده دنبته بر كمشتند :
ـ نازهترين نهبر را شْنيدهابد


ــاز كبا میدانيلـ
ـ بـطور از كبا ؟ مaه، امن دا مىدإند . شمه اردو كاه.

زاهارط امـنانكو / 11

ماسلر با وحـْتِاز باى خود هويد • بكى از مهـانانروْن كرد :
 ده ونبمه ديس اردو كاه را از بخارست باءى تلنن خماستند و بهاو دصتور



بهامن مرتبب، جلو نارضابتى شينلرىما را بكيرد .

. مهـاتان رنشند
:
 - جرا كه نباثـد


مكوت. تق تى مستاطانهاى بر در .
 ـ ابازه ميدميد -
 ـ دردبارغ هیى
ـ درباره: كـْتن 6 ...






A4Y Y باد و باردن

4 بد كهانى بهمن نكاه مى كرد ـ لمىتوانمـت باور كند ه جدك،
حرفمىزنم.
ـ نــميم كرنهايمد بنواميلـ ؟

كلxمف را Tوريزان كرد ـ مالنوض دا در آورد و با احتباط دوى،
صنلهلى كذامنـت.
ــشـا كرمتانمىنود ..

بهنترم رميد حالا ديكر وتت صرنهجعيى نـــــتـ.
بمـاعت نود نكاه كردم و كنتم:
 ماكده. دست كم، اين ساعت آنعر را، در هواى كرم بكذرانيم. بعد از

اين دو ماعت، مرماى ابدى فرامىرسد.
ـ الز مردن متامفـ نيـتيد








خداحانظلى مم نكرد .
صريون، در ـغهبر دارى!

زاسارطا استانكو / Ar

ـ بـه نهبر دارم. امنهبما را تيربارانهى كنند .
 ـ ـ مه اين طلور مى كويند ـ ـ مزنرفاست! نتط لمزونرها .





ماسلر :
ـ




نتوانستهي بغواميم•



نرامى كرنت.
در انتعار نحواب بوديم
ولى از خعواب، نهبرى نبو 2 .

مىْنـدم•
ولى من هنوز يـدار بودم. كبريت كثبدم و سامت را نكاه كردم.
دو ماعتاز نيهى شب كذشَه بود .
و سرانبام، من مم بـنواب رنم....

 تبلى را تا يستو جهار سامت، غغب يندازد



 انتظار حادنه بودند.
 رو در دوى او تراد مى كرفتن، منل آدمهاى ماليخوليايـي، بد زبانيا


 ولى بلاتكلبغى آنها را دنـع مىداد . منـوز خبـزكى رونـن نبود و















 فرستاده يودند .
در مـين دوز ه ستوان فرماندذ نكهانى، بعمن كثنت:
 جونْ روزنامنويسى، امتـالد دارد ه برايت جالب بامْد ه ـ ـوانتم...








 -
 كند...

 ـ ـ ولى دونْ بود ك زنى غيرعادى امـا

ـ اليندا مىدالـستيم. - و بهبنارست انبر لداديد ؟


 . بيارصتان روانى بغرصتد












 ترىنزيو مى كخن:

راسارط استانكو /

ـ آتايانه بايد مرا بيعـنـيد، ولى من از كارمابى كه غدام دربارة


 كراالار روزنامعنويس خندهـد :




 مى كمت: خحوهنْنتى ما ، در انهاد با شنيطر امـت. ـو مُـا هرفا او دا باور كرديد
 حقيتِ را بهاو الهام كرده بود .
 تأسف بعاو نكاه مى كردند ، و برخى با تنغر . كمى بهحرف آمد :
 تــــدبـد بـ كنت


 ك كارش، ترود مخالغانه نحرنريزىو كمـاندنمردم بسـلغخ خانه

استص


هىدحمىاست!
 دكمر نيلى معهومانه مرسيد :



بنكـرا سیبرد ،


 جا ه، در كنار زايونىما نرار مى كيرند و ، با مم، از ميمالا و مندوستان مى كزدند .

## بختىميع برميد :


ـ ـ بل نكاه كردهامر.





 ديكتودينـنىميو سعى كرد موفـوع را موض كند . نعاطرها:ئـ

زامارط امتالكو / 89

الز دوران جوانى خعود را هوتقى به باريس رنته بود ه به ياد آورد ـ ايمن باريس ابتداى صده بيستم را ، ميـع كدام از ما ندبده بوديم. ولى، با با



 بركمدد :

 وبكتوربغتىميو ، حرفاو را تمَ كرد:


 دسترنهُ نود را ادامشداد ه

 كوتاه و خميغ، با صيلمايه بالا آمده كماو را كاريونسكو مىناميدند .



- ثرا بعـتم.
.
 را مىنمورند . ماسونها توالستهاند ملت دومانى را ، از دوى زمين معو

N154 g 24 /9..




- عن أم نرنبملمر.





















زاماربا المتانكو / 9.1

ـ ـ الا كار ه اين طور ايباب ميكند.
-


 نياز دارند . .. من بول زيادى درمي آردم.







 نـىيـند ...

بنهالي با باسونها ، مهم مى كرد :


روزنامعويس لنزكيو ، در مسبت مداخغلد مى كـد :



 كاردنسكو امتراضمى كند :

 هنْ

 دوستانى نديـى اند . زمانى با مم كار مى كردند و با مـ بمثنتينو مانتاز

 كاهى، كار بوزدوخورد مى كمْـهـ .

هنكي فرياد مىزد :
ـ ـحـهباز!
و كارينسـكو باسغ مىداد :
ـ ــغباز خودتى!






مى كذرد ، ساكتم مـوثوند جهالد مرزى يدارد.

براى جهان، هرزى نُيــتا
S.r / / Jالسطا المتانكو

مداى بلند مينز ه مرا از ناطرهما ميم جدا كرد .


 تنـيدمه يكى از مينزها مى كمنت:
_ آنما را بعنرماندارى نغرصتيد .بوْولِانكا و بربوتسا، آذها را آزاد خوامند كرد ...
 آكوث كمكت:

 هـا
ـ . .

 در آورد و مـورت و بـينـى جيورانو را ، كـ از سـرماغوردد كى عذاب

مينز دبكزىزمزمه كرد:


 جـلود مردم را غورت ميتمند ...




 Tآليناز او هيصيد: -
و لالو باسخ داد :



اهست.
 كرد و كنت:


 - بسيارنووب. منمهوم.

بهبيمارسناتى دسبدم كك بوياريدن T Tلبودولبا، مـانحته بود ـ مـمالن



 مداییناد آنها را مىتْنيدم:


زامارططامتانكو / ه-
 - ولى خود را كنار كهُيدم تا رد مْوند . در خمني سمى كردم حتى بكـ كلب از حرفـاى عجهب آنها را از دست ندهم.
 مى كويند نكر !
 دخترها باضْد ! ـ بله، با زدنكى راه كار را بيدا كردهاند ... ـنتط تيهت، تا دو برابر بالا.رنهـ.
 و هم دربان.


 رامنـايى كردند:



 بهرى-وفيكا.


زالمارطا الستانكر /

مصكن اصت، من هم زمانى، مثل او بـُومج
 معنىدادكه، تومصيه كمد بهدنور او بردمن

 د كمر المواوىه دوى كا
 كى چندان لارم نبود :







ـ .....











 هوناو را تـلم كردم:
 مينهاه حالتو بطلور استع
صيكنون دوباره سعى كرد لبنند بزلد : - مهر نيسـت! ...

 كرد ، يحش من آمد ...


 دامُتم:
ـ كلدنت، ببنظرم كنع بودى سارميزا رشم را دوست دارد ا دنخر كـ بهتلنى خمندبد:


 هـكنون بمنت:
 بعد ء بدونانمكار با متديل و انــانه كرد:

زاهارط المتككو / 9.9

ـ با توبه بهوتتى كه برالى من بانى عالده ه بك ربعه وتت كـى

رنكاز مورت سارميزا بريد:
 دربارة مر كـمصبتى كـى ...

ناكهان، لحن خود را موض كرد و با مهربانى كنت:

نكذامْهاى! درستاست؟؟
دنهرك كابسن داد :

 و ادامهد داد:


 نبردهايد و او ؛ صسهان، فرماندار امـــ، مبكنون كُنت




 سيكنونى با تندى كمن:



 زند كى او باتى نمالده.

 كفت:

 مداكثر دو با صع دوز ديكر دوام مى اورمه... مسكن است، در وانی،


 ندامُعام....

 بنـْهنم و ب بيـار نكاه كنم. .. و سكوت كردم. او مـ بهمن نكاه مى كره. .


 دوباره بهحرن آمد:



زاسارط امتنعر / 911



اين طلور نـيــت




 نه، صنڭنونى بدنحودن بر كشثته دوباره سكوت كرد و بـباد





 با عاطنغترين ذنها . .. نرامرن مى كند . .. ـ ولن سارميزا مـكن امــت فرأمون نكند ....
 مى كنئد .
ـ ـه




/ 14














 ندارد . .




 رصيد همركّ بر او مابه اندانخه المت. كن:


PIP / زامارطاستانكو

مىشُود . جثدد غريبامـت: هم مىسوزمو هم از مرما مىلرزم. مٌل
اين كَ روى برفــ خوايمدهام . ..




 بهياد آوردهام.... جـيزى محو ه منل







 درمساى تحمل را آموختم....



ديكرى نمتوان كره !
هيكّنون خنديه و ادامهدلد:



/ Fif



مى مردند .















يِنهد . . .

دوباره سعي كردم، يمـار را دلدارى بدمم:






زنده بانى. باعد....





و T Tونّ باسخ داد :

- بله.

مرسيدم:
-




- جه نجهرى

بنارست وارد مٌّد ه مستغيه بهفرماندارى رفته و با بوخولبانكا و بريوتسا
خلوت كزده است.
:
ـ ـ اوهو إعِيلى زود معديكر دا يمدا كردند .

آرونُ دو بهع كرد:



818 / 8 /
 كرده6هتو بدويراه كنها است.








 براى آرامشاو ه جه مىتوانستم بكديم







 با مهربانى كنت:

- يـنس او برو ... منتغلر توست.



SIV / زاسارط اصتالكو

بصورتمان خورد . مدتى גر مبكوت راه. رفتيم. يمد يرسبدم:


حرف خود را تمام نكرد و بهنكر فرو رفت.

ــيعنى نو هنوز اميدوارى؟
ـ تـها بكا اميد . ..

هتزى باترف احود اضـانه كمد .





 رنتـم. سرد بود و من، بلاناصلمه زير بـتر رنتم. تَازه سـالا بود كه














 مى كرد :




 مى كم. .. بله. بله، بايد اندام نود ا

(اتفلاب ش است: بايد . . بايد ... بابد ...

آدونى محبت را تمام كرد و كوشى دا كذانـتـ.








زالساريا امتانكو / 919

رورنامنويس و. 6 جه بهعنوان نَاهر ، تحتيرم مس كردند .
 رومانى، رابطة خود را با آلسانميتلرى تمط كرد و مليه آن بر خاست،















 نبست كه، ايبن صليبسا را ه آنكارا بيكردن يِياويزنل. آنها را بايد





















 ـ ـعكر كسى دومانى را تهديد مى كند ـ بـله. دوباره كمونيستها سر بر آوردهاند .

ـ كـونيستمای وانمى !
 دارمه عـغ آنها را تبرباران كرد.
fYI / زامارطاستاككو

ـ بـله تيرباران كرد . .ولى خيلىـا نبات يـيدا كردند .
 برادرم دينتيل نينادند ؟ مكر دينتيل آنها را تبرباران نكرد ؟






آنما از يعن نرفتد.
 كردند


 ـ تنها Tنها يى, بودند


ماندهاند ، خحـلى زيادند ؟ ـ بـه، خيلى زياد ه آتاى دبنو ا




كونيستها را برمد.


ن3l) و / F YY

نمى كيرد ، با بر كتْرد مكومت نمى كنه و حت نداريم دصتور بدهيم•



- غردبناند مردء.
- بس حالا به كسى نـاه است؟
....

 خـيابان هادورو بانتس بهعنوان بك طنز ه در مرامسر ثهر بهمرعت براكنده مند .







باس داده سْه .



- و او مسنين بر ..


 نريسند كان برويا نرص حزمب ليرالهاست.

PMP /









بالبوس مىمعلا ، با صـداى بلـده مـرا مــدا كرد ـ مـدتها بود يكديكر را ندبده بوديمه بالبوس، تغريباً تغيير نكرده بود : فتط كمى

جاقتر بهنغر ميرسيد . با حرارت از من استتبال كرد :

- روز بهنّر ! درود فراوانبر تو !

ـ دوزز بهغير ، بالبوس!
بلامامله، از او برمبدم:

 بكنْيد!

و ، بعد ه بهمن نكاه كرد و كمنت:

فرامون نكردهای. . . منوز. ..

|.

نهرست، خيلى لانمىزدىا كجاست؟ - جس
 داربم. تنها اندكى مغبانتاده... بهجز ابن، نغييرهايمى همه در آن دادهابم....

 ـ يعنى يبهالاكه و بانيو
 مبارزه با كمونهـتما ، بها كتك مى كند ه از آن حدذ كنيم.
 مى: مْدو ...



 مىتود








زامارطا استالكو / FY4

بنّ دا كمْتد....

بالبوس مىيمرلا رنكش بريد ، ولم خـلمى نود بشنـود آمد ه بر خودن مسلـ مـد ر كنت:


 ولى هی میثوان كرد

 كسانى كه به آرمانماى حزب كمونبـتـوفادار مانده بودند هناسزا








بهسراغم آمد و برسيد:

بنيانت شدهاى؟

- بهجه كسى غهانت مى كمه
 رومانى خيانت مى كني.






 نوب باسى؟

 رومانمامیماى بدى بودند . بومانبايِى خحوب كـسى بود كه آنها ر! به كلوله بست. رومانبا ئىماك نحوب، در جبهعماكى جنكـ جهانى اوالـ













FYY. / زاساريا امتانكو




لارومانيامیهاء بد ه را نابرد كنند .
 بيش مىدوند . ولم منود ميتلم زلده است. مزمـولينس دا در بكي از






 مـكن نيسـت. . .
ـ بــــاد ختوب. منتطر مىمانم... بهزودى مهكن مىنود . . .


ـ زنرال دادهـو ه مردى با اراده و نبرومـد امـ!






/ 8 / Y بالد و باران

باتى نمانده باسُد . .
با وجود اين، مسارة اتبال زنرال دادهكر ه نحيلى نود غروب كرد ـ ـ
 رادسكو را سرنكون كرد ـ خود او با هرابيما بهنرانسس كريغتو و در

 كثوده است. نا كى؟ مـالها ! مالهاى بسـار !


 بود • با لبخندى نـاد هبا من دوبهدو مْد :
 ـ خبرهاى خوب؟

ـ اميلوارم!
ـ ديكر جه يـش آمده ؟

ـ د دستورهای تازه؟



 هنوز مىتوانميگنون دا نبات داد . . .


زYY / / زاماربا امتانكو

ـ سر كرد دادولبان.
دست هم را نسْرديم. آدونى، از سر كرد برسيد :


صر كرد باسخداد :

 بيدا كردهام
يكـد دصته كاغن مانُـنـنـده از جيبـ درآورد و عنوان مـنحهاول را نـانداد .


سر كرد مىخحواصت تمام متن ماشين شْه را بخغواند و من آماده



برصيد:
-
من مكت كردم. ولى Tرون بهسر كرد باسخ داد .






 ختطرناكىامـت.
 بود ه، كوش داد و ه بعه ، كفت:
 تازهاى مي آمدلـ ...



 خسسيّه بودند


 حرفنـايى دارند?
آرو





 مى مونّيد آنها را آلام كند....

9Pr / /اماربا استانكو

آرونى برسيد:






 باشد....




مىداد و زمزمه مى امرد :




 خود ه بهد يوار آويزانذ بردنه . .. بجهها بهسنى رمبيه بودند كه، با با ديدن




خوتْبنى شعراه الست. ..











 ولى با همانلهن استواد نبلى اداداه داد :


 سركرد رادوليان كنت:
ـ بابد نابت كرد ـ داد كا دليل مـي ميعة مارداره، بلاناصله باسِ داد داد :












هىیداند . . . ولى هن نمىدانمه نمىدانم ... .


 حتى Tورن ساكتبود هـ ...

بددمتانانى كא هنزز.ايستاده بودند ه نگاه كرد د برصيد :









 فرمتادند سركرد كنت:

¢ه4 / بلد و باران

النالهات خود را دوى كاغذ ياوريد و امنا ككيد . د مرباز سانت، باسع داد :




ميرونرنهاند و هركز مرنكـتهاند .
سر كرد دو بشجسع كزد :










بإكت زرد و كهناى از جيسن در آورد و بهصر كرد داد .
مر كرد بهباكت نكاه كرد و كنت:



 مابیخانه مىدوم. شنوز مارداره را بـنا كَ نـسردها ابم.

زPV / زاسارما استانكو

الدامد داد :


كارى..

شود هبراى بار آنغر ، دو بهآرون كرد :






يسنسينى كرد :


خوامش مى كمه، عبله نكنيه ....



تاودوت جمعدانو ...






 ميدادند و يا از خوردن خاويار سياه و بينتكـ كوصاله للت مى مبردتد











مـداى جنكـ را نـى مـتـيد









9P9 / زاماريا امـانكو

از بيادهروهاى بشارست جِيع كرده بودنل . مى كزتنـ ه بويارمنماى





مى لرزاند ... و بعد هـ دوباده سكوـت شسه جا را نرامى كرفت.
ـ ــغك!


 .






كسى كمانمى كرد هودبكان میميرند هدبكران و نه خود او .







/ \&F。



 بار ه خيابانها را نمر با مي كنامْتند و لمدوزلامه نمود راه با فرياد







 تسها دوزتا


 كر نتن سـرانه كالVامامى
 نهات بيدا مى كردند .





PF1 / راماربا امتنكو


 كوشهاكاز وانمهت جنكـ آشنا كنم و ياد Tورى مى كردم كه، مـلْا در
 ولى دوست من، كه در نرماندارى كار مي كرد ه مستحد بود ه بيتر است


 بهمردت كورستالى بزد كى، برای صربازاند دومانى درمى آيد .





 خهلى ييشثر از مْهرها بود .















بازى مى كردند ...
-

ـ نـا رمين داريد ?


 Lاه كاني است...


 مركز نترانسته ود لبخند بزند . . .




 كو تامى زمر مغل مى كبرد ـ استكانى مى كيرد و د دبارة مسر كذنـت

FFP / زاساريا امستانكو

خودنه هـيت مى كند :













 مى كند
زاندارم دوستا ه جند باد بهاو تذكر مىدمد :



 دو دوز مـنروبن نود مى كرد .


/ PFP

صيغارى مـ به آن انـان كز ....

 بهاو توجه تمي كرد . تكي بهمها بهاو عادت كرده بودنه ...









وزدر لهنْنىى بهامن مرد درمانله و مبروع زد و برصيل :
 :

 با مدأك بلند:
!




9FA / زاهارط اسـانكو



بهزنحمى كرد :

 مربار با تندى جوابي داد :
 عمين. چهيز دبكرى نميدانم. ..





 رسانبد و كنت:
 مادهـ نحيل زود اغوا ميشّوند ... بـ اين كه با منالنان حكومت تهاس

دامْته و آنها او را تحريك كرده باشنه . ..




 خونسردى خود ، ناكهان بر مر مبروع فرباد زد :

ـ آبا متو جه شـدهاى من كـــرت


 مرانبام، مبخاى Tنتونسكو از جا در رنت، و بعشعه واكون فريباد

زد:

- من ريـس حكومتم! بلايندة شُوراكى وزبرانا


 و كنغ: - بله البته... تو هر كسى مىتوانى باضمى. ولى من حرنى با نو

ندارم....


 آورده بودند ، يِن آنها تعسمه كند .







PFY / /اماريا اسنانكو


(لا بــارت









 دهوت او دا بذبر تمو برسيدم: - جه مونع مىتوانم يمايم؟ نَّرود باسَ داد :


 تندى، ولى ايز، مسان جبزىاست كى لارم دارم. برسيدم:

ثوريدن باسـ داد :


لرسبده.



 كـ نبح زند كى مى كند . ..





 موّهون كخت:


دستع ككر را مينغاوت نسُردمو دو بهناعر كردم: - يس شُعرت كجاست؟

 ـ شُعر كباست؟ ناز مكن. تو كد دختر بهع نيستى! بخواذ... نورونها مفطرب و مهبانزده كغنت:
 دكمر هـيـل مـاكت بود ـ دنبال حرفم را كرنمه:


ـ از بابـت مز ناراحـت نباش• مىدانى، مدتـماسـت بهشعرهاى تو


ننبلى . .

- بــيار خهوب. مر جور تو بنوامي...

روى ميز جردامـتـ و آعاز بهحواندن كرد :
تربهما مى غرنده هزارالن فرم،







ر غمزدهو ملثهه، در بناه مطبهـا بمهوابِ مىروند.





در سكوته كون مى كردبم. ونتى تشام كرد هبا تكبه بر تدرت


- 

ختنديل:

 آذ را ماضين كرد و بهامن و آنرساند .
نانانه









 ـ ده "اما لدر پباسا " زند كي مى كردمه . .
ـ كى از آن جـا خارع مُدبد?

 .




PAI / زاهاربط امتانكو

كرد:
 كوسفند بهنــا نمارن كنم. جند نكه كرشّت مرد هـمه در ينخهال



- مـس هسه جيز دا ديدهابد

 هـا طور كى شُـا كتمبه ...
مكوت كرد . تصصيم كرفتمه در برميـدن مبله نكنم.




 ولى دكمر اعتراض كرد :



هفر اموْنـيز بزنم...


 را تنها از دوى كتاب مىمنـاغتم و ه در ناسلره خعود ه مردم آن را بـا بهياد









مغ
.







 كه



 نازه تمسـته، تنا



Far / زاماربا امنانكو

آررد كه، مسنماهد در سال|ولددبستانياد كرنه بودبي:
بهز از زند كمى سربازیهـ
رند كى ديكرى مهـتـن
هسربار سرزندهر كمر بستهن







- بُمب.... احتمالْ در עاكو تروجهنان"...



 مى مخوامد براى ان تهوه درمت كند ـ بمتاز كى مرنتَ سده بود ه نهوه طبيمى، از بازار سباه تهيه كند ـ و رونْ است، از الهن بابت، بولوزيادى
داده بود .

- نهوه وافى

بايمنتر
مْويرون كفت:




 دور هدر آنشّ مىصغتا. طوْ ـ انبار ننتـ را منغبر كردند .


 آغاز كردهامت.
 جوباذه 6 كوسعندانن

جريادحواذ مهربلث.
مْورون، بهسرهت راديو را انحامون كرد :

 - مى




تاني يـنسبا انتاده است....

ـ نمرد مى كنى، يدونايخ كهخ خودت تبربه كرده باشى، مىتوالى

زه

دربارة رنج هاى مرد م بنو بسى
 امتعدادى كه دارى، شُعرهايتت مطمى است....











 مو بجب مُهرت


 رضابت آميزىزد ، بِد ، دوباره غـكبن مُد و كنت:




( 8 AF

از اين بابمته كم دالرـم؟ . . .



 ترباڤى شده.

















foV / زلماريا المتانكو




ك مهو جمال هر ناب اسـ، المتراغي نداشته باضد . توْيرون كفت:










$\qquad$
تْزيوى تايِد كرد :






















 جنـانت را باز كرد و كنت:




 بِجهرواشُ آمده سرن را بهتندى بر كرداند و كنت: - مى كوعي تنها آنترنسكو كناه كار امـت؟ تنها آننونسكو و

801/ / /اماربا استانتو
 كسانى كـكـ كردند نا آنها بهحكرمت برسند? جه كـانى آنها را


مَوبرود حرفـاو را نطع كرد : ـ ـحالا مونـ بردسى





 نعرامن كرد . و مـانها ، منصر را يـدا مى كنـند ...


 درباره بيزى از $ا$ نسىيرسد من كنتم:







8989.






بودهام
. مر مـياستى!







از الو بر-

-     - 

 .. .5
مدتى مُرت كرد و ه بعd ه با لمنى دبك ، آرام

 مُوهرون نْندبل و خهيلى ساده كنت:


زاماربامـانكو / 91
 ـ سرطان. ... يه سر طانى؟

مويرونان لبنـند زد .

 سرنو نْتَ، اسنمداد ناءرى مرا 3 روع مرا بهنـنغره كرفته است. بايان نرتاانتيزى كهر كز تصورن دا نـى كردم....


سرانبامه نود خْويو ون، سكوت را نـكــت:


ولى دكتر كنت:

تْريوناهتراغ كرد :









 خونه بوى وحْتنا كى اسـت، Tآاى د كتر • نحوامبد دبد ه نمسنرانيم


نبات يـيدا كنيم



خودمرا از يُّجره يندازمر
منوروناو دا آرام كرد:

ـ كـان مى كنم بسـت باشد . نامصرسان معمـولأا اهن طرد زنـكا
مى مىند




دالهى بر لبانت بود :

مثوهروناو دا بنل كرد و برسيد :



ولى ضوبعوناو را آرام كرد :
ـ خحجالت نكنْ. امنـها دوستان تديمى مناند ـ دوستان تديمى ا.
نوب من•
مّوبرون رسبد را امفـا كرد و هد در مشايعت نامهرسانها تَا دم در.

 كرده بودم. ولى اين تلكران بميادم آورد ... ـ از بدر و مادرتان؟

99P / زاماريا امتانكو

ـ نه. بيهت مـال است با آنها ، رابطهو مكاتبهاى ندادم. تلكرات




الست...
ـ يعنى اعن، مربوط بهمتن دوران بورانى است





 بنهان كردهام






در وانم، آوایزثدكى برد ...




( 88 /

دلهره كذرانه . مسهدر انشنار بلا بودنه . بلاخحره يكـدرز ه يكـروز

 .





 كرديم:
ـ
? -

صرمنكـ عريد:



 مي كرد • دست مرتمشُ خحود را دراز كرد تا الد كى تهره در نتصبان
 مرميد :
-







- هرا مهـل مىبانى § هطور با مم Tشمنا نيــتهم| كار درستى


 دكتر باسع داد :

 Tدم نـستوالد ميع هــز را باور كند . روز كارىامـت كه، مر كس،
 -- بله، بله. ولى كسانى هـتـند كه نعلى زود هدوسيـاى غير انسانى ميدا مى كند .
 را ادامعداد:






د كتـو 6 ايـن را ديـدهاليـه موهاندهامد . .









 بعد ه كمن: ـ سـكار درمت و حسايعى است. هنوز مند توطلى دارم. نمىدانم,



ما لاكت بوديم. مْوَوون خنديد و كمنت:


 نهى كنم... برسيـم:



PPV /





 مهيتماكد كتر را T T Tانغر بشينوم،

صبع هسربازان آلمانى مـمراه با بليسسماى دومانىء در مُهر بهراه










 أتtar . . .
مُورون كمنت:


 دكمر هْيكل با هُكنتى كنت:




فراوالى ندامثتعاست!


 كرد:
دلم براكى لـهطايت تنگـ تده...


نـيـيكل











زاساريا استكو / 98
 ردهغ كردلمد و تا ايِستكاه راه Tهن دواندند. تطار بارعدور انتثار ما
 دانحل واكونها بـُويد ا مْورونْ برسبد: - ر إين، عمان עا تطار مر كـه تاريغى بود ؟ درباره آنه نحيلى
 دكمر مثيكل كايـد كرد :


 ـ در هر واكونها جند غغر بـاداده بودند









 جا زندكى مى كيند و مرباد زد :


SVI / زالمراماستالكع






 را الماد داد :




 دوباره فرياد كـثه:

- بهجه مناسبت منـاصبت؟ جنابتعا مى
منويرون دوباره صعى كرد او را Tرام كند .


رالديو را باز كرد ـ اين تنها راه خاموش كردن ميهسترى بوه . راديو •

 زيستطهم حلزرنهاستـت



هنتقمنه

عنتَ جزركىمن.


 از آن جا فرار كنه. صربازانساده بهمن كمك كردند .... و من تمـهيم

 كارى را نكه داضتت، صرتاباى مرا ورانداز كرد و برصهد : هاتو بهود:ى





بخش سوم

روزا


Poza

وقتى ديلام ليكو Tووشى لبحننل مىزنلد، دانستم كه هنوز او را خخيلى كمم شناختهام اين كه بازرس عالى وزاريت كشور، نسبت بهسرنوشت برادران

 كه نمى تو انل آنها را بهنهار دعوت كند. Tآروش گڭفت: - بـترديل شها مىدانيلد روستانى ما، از خشكت سسالى، رنـــِ بسـيار



خو اهيل بخخشيل...
بوشولِانگًا دخالت كرد:




هوسودل بر.بونسا، حرف او را تاييللكرد:
 به گو نه ديگرى است. همسرم در تمام زنلگّى خود، اهل سياستت بوده و؛ با آوارگی در زندأنها، كدبانويي رااز ياد برده استـ.




تا اندازهأى، از دنيا جنا بوديـم.
بربو تسا بالاخاصله تايِدكرد:

 مى يوشيل و كم مى خور يلد6 مثل الين كه از دنيا بريلدها يلـ...
 بهاصل هو ضبع هرداشخت. رو بهبازلوربى كه از هركز آملهه بـود، كـرد و پر پيل:
ــ Tـا خيلى وقت استث برادران چجورانو را مى شناسيد؟
Tكلستارمين ذو پاسـخ داد:
 دورمين زو، با پلدر برادران پجورانو، سـرهنكَ لــونارد چحـيورانـو، دوسـت
نزديكك بود، با هم آكادمى نظامى را تـدام كـرده بــودنل و يكـلـيگر را
مـهحون برادرانْ تنى، دوست داشُتند. آروشَ مرسيد: اهل (اتلدليو) هستيل؟
sVV / زاهلرااستانكو

- یس شُها هم




 آروش انلكى فكر كرد و هرسيل:

 كشْتهاند؟ او يكى از فعالان خوبب ما بود. و اگر مـا قانلان او را آزادكنيم، مردم چهه تضاوتى دربارة ما خواهنلا كرد؟ خواهنل گفتّ، دوباره هــمان نظام كهنه برگشَته استي.
آليستارمين ذو، بامهربانى و نرمى خحنليد:

 مــده كه او را همين برادران بايو رانو كشتهاند؟
 داريممكه ثاهلد جريان ثتل بوده است.

 نجيال بوده امست، Tدمهاى هسـت، اغلب كاه راكره مى بينند. جرا برادران
 مدتها بيش تمام شلده است. انتظار داشتم، لِكو

اننظار من بيهوده برد. اين هرد، هرگز كنترل خود را از دستا نمـددهل و در هرْضغى، خمونسردى، آرامش و اســتوارى خـود را حـفظظ مـى كنلن. بـا شُفتتى هر هيلد:
 اين را بهمن نگُتنه است،
بازرس با غرور، ولى نرم و مهربان، كُفت:



 خود، مردى مهتاز بود.
 خود را الز دسـت دادم:
 فوقالعادهایی بود!
بازرس، بـدون آن كه بهلحن هرتمسشخر من تو جه كنلد، كُفت:
 آدمها، خيلى كـم دأرد...


 بلكه از طرُّ بهاصطلاح توده مردم، زندانى شلدهاند. اين، اصطلاح مورد عـلاقه رفـيز آروش ابـت. او هسميشه، از فـعال بـودن تـودهُ مسردم و از


FV9 / زاماريا استانكو

بتخواهيل، اينها آدم هايـ مزاحمبانله. اين بهاصصطلاح توده مردم، هـميشه
مزاحم كارهاى مناند، رفيق آدوثى....
و بازرس ادامه داد:

- اين، يكت مسالa جلى است. ما أمروز نمى توانيم شخودسرىها زال، هردليلى كه داشته باشلى، تححمل كنيم. نبايلد بهمردم اجـازه داد خـودشنان تصميم بڭگير نلـ و قضاوت كنند، ولو اين كه حت با آنها باشدل Tان طور كه
 صصحبت كرد. من، خيلى خوب دههانان را مىشناسمه. در كودكى در ميان


آروثي اندكى صداى خود را بالا برد و گفت:
- پیس بهاعتقاد شما، دهثانان بايل خيلى آرام شاهلد كشتار خود باشند و هيتِ عكس العملى نشان ندهند! حتى حالاكه كه زمين هاى اربابى تفسيم شلده است و حاكميت سياسى از دمـت ارباببها خارج شلده است؟ Tآليستارمين زو، با نزمى اعتراض كرد: ــكسى آنها را نمى كشلد. همةٌ اينها افسانه است، خيالبافى است، تهمتت اسـت، مزخرف استت... هيمِ كس مزاحم آنها نيسـتا رفيقى دبير. سرگرد رادوليان ساكت برد. گفت وگَـوها را مـى شنيلد و در بــحث دخالت نمىكرد. هوسودل بر.ونساه جريان گفت و شسنود را بـرونت مـراد مى ديد؛ با و جود اين بهدنبال استدلاللى قاطعتر بود. ناكَهان بهعكس هايى كه روى ديوار اتاق دبيرخانه آويزان بود، نظرى انداختـ، نـام يكـى از

ريراعتبار ترين رففاى حزبى را بُرد و كَفت:
 از خيلى پيش، همـهُ هينزه ها را زنلدانى كرده بود... و همهُ كسانى راكـــه از

آن ها حمايت مىككننل... او مميشه ما را بهاستوارى و سسختقگيرى نميحتـ
 كنيل! و هيندُها، هرج و مرجطلباند، آنارشيستاند. معگر T انذها برادران

 دست كمه، بگخاربد بهسالمت زنلدگى كنند.
 روشنتر و بيشتر قانع مىشدمكهـ، حاكميت، تنها بهظاهر در دست ماست. درواقع، حككومت در اختيار ما نـيست. خــنا بـازرس از ايـن گَونها در
 فرمانلالز داريم؟ "رافقاى مسئولى" مثل موسودل بربو تسا، تا چه اندازه در حزَب رخنه كردهانند؟ بكظاهر، آلِستارمين زو حوصلهاثٌ سررفت و، با لحنىى ملامتـآميز،

كفت:

- و خود شـها رفيق آروش؟ مڭر احساس انسانى خــود را الز دست دادهايد؟ شما در زندان بودهايل و، جهه بسا، مورد آزار هــم قـرار گـرفته باشيلد. البته، طبيعى امست از اين بابت خشمحگين و ناراحت باشيد. با و بـو د اين، بايد نسبت بهديگران احساسمى انسانى داشته باشيل. برادران بيووانـو قاتل اند! مزنحرفن است! چه كسى راكتثثهاند! پاسخ آروشَ بهصورنى نامنتظر، قاطع و روشن بود: - بله، آن ها Tدم كشتهانل. قبل از جنگت، در زمان جنگك و بعلد از جنُكُ. و همين هريروز. بازرس جوش Tورد:
- وولى مـا، هنوز هيجَ دليلى نداريـم• وانوگا مست دايمالخمر است ما

5A1 / زاهاربا استانكو

كه نمىتوانيم براساس شــهادت بكت دايــمالـخــمر عـمل كـنيم! سـرگرد رادوليان، كه بهظاهر تصميم گُرفت بهاين بحث بى معنى خاتمه دهلـك گفت: - عصبانى نشويد، برادران جييورانو را من نگه داشتهام. بـايل مـنتظر


شلد.
بازرس پافشاري كرد:

- حرا هماكنون آنها را آزاد نمىكنيد؟؟ هگر برأى رسيلن بهنتبجه، تنها جار 60 زندانى كردن متهم است؟ از شمها مى فوت وقت آزاد كنيل.
باز هم تعتجب كردم. خيلى چیيز ها فهميلم. فهميلدم، بازرس فراموش
 كشور مارخ داده است؟ طورى رفتار مىى كنل كه، گويا، همه هحيز مثل سـابت است. (و نخستين بار نبو كه شاهلد حنين رو حيهایى بودم. خيلى ها فراموس كرده بودنلد، دوران تازهاى آغاز شلهه است و طورى رفتار مىكردنل كه،

گو يا، هيعج اتفاقى در رومانى نيفتاده است.)
سرگرد رادولِان، خيلى آرام و خونسرد گفت: • ـ شـما در مقامى نيسثيلـ كه بهمن دسـتور بـدهيلا! ايـن مـوضو ع در صلاحيـت شــا نيست.
 ياد نبريل: بايل זاسخگو باشيلا. - آمادهام دربارهُ همه هِيز ثاستخ بدهمr. هرگز از قــبول مسـؤوليت هراس نداشته|م.... از دبل Tلكيستارمين زو، سرگرد يكك رفيت نبود و، بههمين مسناسبت،




آلِستارمين ذو، با همان لحن اعتراض Tميز، ادامه دام:

- مـى بينيم! خواهيم ديـن! ولى مسن، بـهطور قّـاطع اعـلام مسىكنم، حاضرم ضمانت برادران تجيورانو را بهعحلده بگيرم. بله، بله؛ مـن آمـادهام بهخاطر Tانها، خودم را بـهآب و آتش بـرْنم. ايـنها مـردمـانى خــوبا

 - بهسما تو صيه مىكنم، بهـخاطر برادران غحـورانـو6 بـهآب و آتش نزنيِم، بهـحصو ص بها T- تش...
- براكى اين كه محـسوزيل.
 مى باريد. سيل باران هاثيز ى بهطرفـ زمين مى آمل.

- باران... باز هـم باران...
باراران و و باد....

بوشولِانَاگَت:
 منصرن نمىـشويم.

زاهاريا استانكو / FRr

آروثى هرسيل:

- با اتومبيل?

ــمعلوم استت. ححرا مى هرسيلب؟
 بهروستاها مىرونل.
 جنگگ، هميشه در باران و سرما، پيادهروى داشتيم، ستى زلر سحـمله هاى ستخت لارتيزانها.
آروش یرسبل:


Tآوشى، در حالى كه مىانديشيلد، كفت:

بربوتْسا هملردى كرد:

 آنتونسكو اسـت. زُنرال آنتونسكو و آن آنتونسكي ديگر، مـيـناى. تـنها


تيربارلن كردنل. بهتر است، بيش از اين، در اين باره صبحبت نكنيم.... هعلوم بود كه Tلذستاريين زو و فرمانداز بوشوليانگا، از بحث در اين باره خوششان نمى آمل.

بازرس گفت:
 ديگرى بود. هر هه بود، كنشت. آنتّنسكو اشتباه كرد و بهاى اشتباه خود

را پرواخخت. جه معنايى دارد، در جست و جوى مفصران ديگُر بـاشيم؟
خوب... خيلى لرحرفى كرديم... حالا ديگر برويم.
بوشويانگا موافقت كرد:

هر سه نفر بهسمت در رفتند.


بعل رو بهماكرد و خنديل:
 عاقل، درس خواننله و بافرهنگُ. شريف و دحترم... خيلى محترم ... شها


من، دـ ربيتالمقدس، با نعظليم و كرنش رن راه مى دووم.
ــ بهنظر شما، آنها به كما مى مروند؟

 خيلى زود Tگاه شويم.
 روستاهايه، را علامت كذاشتيم كه، تا آن موقع، هيِّج كدام از ما ما نوالنسته

بوديم بهآن جاها برويم.
آروش گفت؛
ـاين، بـخش شـمالى منطقه است. لازمترين نقطهها، در شمال „تهليو|| قرار دارند.
نگهبان وا خواست، بهاو دستور داد بـهرانـنـندهاى كـه پــرشكت را الز

9人D / زاهاربا استانكو

بخارست آورده، اطلУع دهلة، براى سفر در دنطفه آماده باشُل. بعد بهمن


وقنى در اتومبيل نسستيم، يكى از هينزء هاى جوان كه موهاى سـرخ
داشُت، نفسزنان بهطرف ما دويلد و خواهش كر د او را هم بيريم.
آروش پرسيل:

و هينُ جوان עاصـت داد:


آروسن گُت:
سـ خيلى خـو بـا بِيا بالا.
از شهر بيرون رفتيم و، خيلى زود، متو جه شديم، رانْنله اهل „"تهليوه"
 اتومبيل بهسرعت جلو مىرفت وگرد و خاكك مىكرد. هوا سرد و مرطوب و، بهدليل ابر، تاريكك بود. با آن كه اتاف اتومبيل بـرزنتى بـود،
 بى اختّيار به مم چحسبيلده بو ديم. ملدتى طولانى ساكت بوديم و، بعد، اندكى
صححبت كرديم:

 بهاين ترتيب، در كشور ما، همهُ ديگـران، بـدون اسـتثنا، هـمـشهرى خوبـ و شرافتمنلـ و مـحترم|ند, و بهعنوان نمونه، برادران وحيورانو. آن هـا

هـم، مثل ديگرانن، وجدانهايى یاكك دارنل...
دربارهُ كسانى صصحبت میكمرديم كه، قبل از اين، بركشور سحكو متا


آنتو نسكو صححبت كرديم.
Tوشث هرسيلن:

مى شناختىى!
گفتم:
ـ خحلاوند مرا از آشنايى شخخصى با او معافن كرد. ولى دو بار او را ديلام. و عجيب ابن كه هردو باز در سالن دادگاه؛ هردو بار بـر صندلى

اتهام نشسسته بود.
آذوشُ دوباره هِرسيل:
ــ دو بار؟ هحرا دو بار؟ من تنها از يكك جريان مربوط بـه آنتونسكو
 متحكوم بهاعدام كردنلـ.

مى شود. ألان درست بهخاطرم نيستـ...
ــ آن هم يكت مححاكمهة سياسى بود?
ـــهـ، هِيز ديگركى بود...

معركرمها جشم ندارند؛
معركرمها بدون یحم|اند...

در آن سال ها روزنامهنگار تازه كارى بودم؛ غم و انلووهى داشتم كه

زاهاريا الستانكو /


 روزنامه هاى بخارست، هميشه بهدنبال خــبر هاى هـيـجانانگگـز بــو دنلـ و
 مى دادند.

از سردبير روزنامه مى:پرسيلـبم:


 امريكاى لاتين، بـرپا شــده است. دربـاره: ظـهوز يكك ســـاروء دنـبالهدار بنويسيل. حيران عجيب و غريبى از خودتالن بسازيد كه در درياكي سياه يا

دانوبك پیدا شلله است.
خحود من، بهنظرم مىى زسيل، هيِِّ جيز تازهأى را نمى توان جعل كردد،
 بود رنگك باختّه و بىروح شلده بودند. روزى نبود كه بهانتقاد از حكومت نمى پردااختيم، ولى اين انتقادها، كيسى را بههيجان نمى آورد. بيشن از همهه، خود سحكوهت از اين مساله ناراستت بود. بهنظرم مسىرسيلة نـه نـئها مـا


 كرد. ورود آدولف هيتلم بهمونيخ، ترورى كه عليه شركاى پيشين خــود



 دبير سفارت گفت:













 مى میهميدند.
_شمـا فكر میى كنيد هبتلر در قدرت نمى مائد؟

 خواهند كرد. هيتلريسم، تنها با شكست در جنخك نابود مى شود.

5^9 / اهاريا استانكو

ــ آلمان وارد جنڭگ مى شود؟ اين ديگر خــيلى مـبالغه است. شـما


شله...
من از جممله كسانى بودم كه اعتقاد داشتم، دليل هاى كـافن وجـود
داردة، ولى خحلى ها حر ون ما را باور نمىكردند:

 هار و ديوانه است، ولى حتى ديوانـهما هـمه، در شــرايـط مـعينى، رام و سربهراه مى شونل... اين ديدگاه كه هيتلر، سرأنجام (رأم)" و (اسربهراهه) مى شو د، در سراسر اروریا، هواداران زيادى داشت: (رانلدكى از آن خحه مى خواههد، بهاو بلدهيل، آن وفت خو اهـيلد ديـلم، هحگونه آرام مـىشود").


مىىكند. او جسارت جنگك را ندارده،.
مردبير روزنامه، جور ديگرى استدلال مىكرد:

 خواننلاهُ خود را بـترسانيم؛ عـلاقهاث را نسـبت بـهروززنامهُ هـا از دمست مىدمه. خوانندكان مال، بهآرامش نياز دارند و هـرخـبر نـادرستتى راكــهـ

 حقيقت را بلانلل, هگرنه اين أست كه، و قتتى خواننده از حقيقتى آگاه شود،


بهسردبير گفتم:

 علاتهمنلند و مى خواهند سرشان را زير بال خود متخفى كنند.و دنيا را يلدربيرنل. آگر وقوع جنگك حتمي است، آيا بهتر نيديت، از قبل، درباره آن

بينلميبّبيم؟
سردبير، أبرو درهمم كشيلد و، بهتقريب، اين طور
 هوافقَ نيستم. ولى متل اين كه از ياد بردهاى كه، اين، لـوزنامهٔ من نيست. روزنامه صاحبى دارد و اوست كه خطط مشى را معبن مكى مكند. (ادستمزده) مـا
 اجراكنيس. تاكنون، هيج روزنامهأى راديدهأى كه نويستدگان، نظر شخصى تخو دشان را در آن منعكس كنند! - همه جحبز روشن است. بهابـن تـرتيب، پـيشنهادى دارم: بسهمسالهُ \#مـأكُلاويت) بهردازيم.
 نوشت. هربوط به گنثـته است...
 — چحه ثيبىى دارد! امتهحان كن!

 جار و بجنتجالىى بود كه در روزنامهها، دربارهٌ مردى بهراه اندالخته بو دندكه ملهعى بود، نه تنها خحدا زا ديلهة بلكه با او صحبت هم كـرده استـ. ايسن

زاماربا استانكو / 91


 مفنصلى، هـهـراه بـا عكس،مـايىى كــه، خـبرنگاران عكـاس، در روســتاى

 ("مردى كه لإ خلدا صحبت,كرده استه).
("فرزندان مرد .مقدسى،كه با پروروگار صحبت كرده استش.

خذا صحببت كرده است، آلنها را شفا دهده،.

 Tآدم را شگغنتزده همىكرد. مردم، هزار هزار، بهلا


 بيرمرد ــكه بحشمانى بهسان T Tسـمان آبى و ريشى همـحون بـرون بــفيد



 نمى توانست دو كلمه را بههم بیحسباند، ولىى در عوض، بسيار ذيـركك و

-
 تنها بودم. با نى لبك






 خيلى باعث تاسف است كه مرا نشناختحى"، آن وقت، جلو او بهزانو افتادم



 همين جاكليسايى بسازده)...
 هى كشثبدند و مى ليرسيلندن
-
 بهصورت ابر لطبت و نازكى درآمل... و باد، ابر را بهاين سو و آن سو برد.




زاماربا استانكو / Fqu



هتراكك زيرلب دعا مى خحواند و بهطرفو آلن ها فوت مى

 برأى ساختن كليساء صيلاقه بلهيل.

 بهسرعت ساخته شد. در كنار كليسا، دكههايى بر ها شلد كه، در آنها، شـعـ،




- بسيارخولبها لسى مىنوانيم برويم بحيزى بتخوريم و باليوانى آلب جو سرحال باييم•.
ــ نه، شرابس بهتر استـ... شـراب انُگُور برأى سلامتى شخوبـ است...

 ديگرى هـم پيلا| شلدند كه خلدا را ديلده و با او صححبت كرده بودند. در برابر
 يكك نانوا از لاموللدووى شمالى" با لإراسكهوى مقدم صشحبت كرده بود.
 فرشتهُ جوانى كه موهایى روشن و بالههاي آتشين دأشت، حر فــ زده بود





 نخنلديل.

ـ حيلهأى انلديشيله!


 صتحيت كرده باششلهر).
 خوش باورىهماى خود، فرو ببرنلـ.

 عكس گرلتم. 'حثّى
 التماسنهايى من، جلو دوربين ظاهر نشد. يكت هفتهّكامل در (ماكّلاويت)" مانلم. با بيمارانی هم كه برأى شفا آملده بودنله صحبت كـردم . بـا هــمة





زاهارياكستانكو / \$90

برگشتّم. ملدير مسئول روزنامه، طرح مرا يسنديل. - عالى السث! اين ممان جنجالى اسث كه بهدنبالش بو دم. (امسعتزة


ولى سردبير روزتامه، عقيدهُ ديگُرى داشتت:

 دارم. حتى اگگر يكُ مسطر بنو يسيم و از نيرنگك "

 كار به كجاهاكشيلهه؟ دولت، كليسا، ارتشّ و پليسر، همه تالاث دارند، اين دروغ را نڭگه دارنل و حتى رواج دهنّل، و جود ايـن دروغ، بـرایى آنهـا

كرد.


 چحسبيله بود. ولى خحوانندهُ روزنامه، در روزههاى تعطيل هـم، خـبر تـازه

بهخبر نگاران وگزَارشگُان خود فشار مىى آورد:
 ـ خبر تازهایى نيست.
 در هو! نعل میى كند. - الز كجا!

هيجان "تازه لازم است!
ـ آگر مقالهأى بنويسم باعنوان „گاو، عـقابى بـهدنيا آورده)، آن را
جاه مىكنى

ـ ــمىتوانم.
-
ــ برای اين كه روزنامهُ (اتمهو)، عصر ديروز، همين داستان را حابِ
كرده است.

يكت روز كه در دفتر روزنـامه نشســــه بـودم و در ذـهــنم، بـهدنبال




شنيدهايد?
ـ شنيلدهام يا نشنيدهامب... موضوع از چه قراد است؟ شماكى هستيد؟
نآشنا ياسخ داد:
ـاين كه من كيستم، ححندان مهم نيست. مى خواهـم بـهم بدهم، امروز بعداز
 شما جالب باشد.
اين راگظت و تلفن را تطع كرد.

'باششد كه بر جست و جويش بودم. بلافاصله بهطرف داد دادكاه رفتم. در كاخ
gqV / زاهاربا استانكو

دادگسنرى متو جه شدم، جريان مورد علإقه من در شعبةُ هنجم رسيدگى مى شود. بهطرف اين شعبه رفتم و از نگهبان پرسيدم: - رسيدگى پروندة زُنران آنتونسكو آغاز شلده است؟


 حاییخانه او را ديله بودم. او هم مرا شناخت. بهطرف من من آمد و ويرسيل:
 ـــباكمال تاسف...
 دعوایى ساده؟


و، حالا، مى خخواهم با دختر جوانى ازدواج كنمر.

دخـتركـكــمنرين نـو جهـى بـششوخى مـن نكـرد و بـلالفاصله وارد
موضّوع شل:
 نابيله شووو، وكيل دادگسترى.

- خيلى خوب است. پس شما مى ثو انستيل وكيل من باثيد؟

 منخخصص واقعى است. هفتهاى ده تا دوازده هيروندهُ مربوط بهجلاايى را نعقيبـ مى كند.

 ناظر يكُ دادرسى از ابن گُنه باشم؟؟


ـ ـ خيلى متشكرم. مزاحم شها نمى شوم.

 خود داشتت، روى مبل خشنّ وـ بلنلى نشسته بود. رئيس دادگاه از زن خخوش سيما و جـوانى، كهه لبحخنلـى مـليح بـرلبان

خود داشتـ، هرسيلن:
 دادگاه بايد قصل واقعىى شما را بداند.
ــ بـال سوم اسـت كه ازدواج كردهام، Tقاى رئبس. - سـ سال سوم؟ بعنى درواقع دو سال؟ همين دو ستال شما را الز زندكى

زناشويى بيزاركرده است?
ــــله، بيزار شـدهام آقاى رئيس. تا ححد مرگك بيزلار شلدهام. در تمام ابن دو سال، شوهرم، لِكت بأر هم هرا بهپ كورسوه) نبرده است. من هم Tآدم و


 مى چو شند... و خيلىي خیز هأى ديKر... قاضيى، كه جاى زخمى برگونهُ خود داشت، لبخخندى زد و رو بهشُوهر كرد:


زاهاريا استانكو / 899
 دارد?
 هم نرفتهانـم. هيسِ جا نز فتهايـم.
-
شو هر نفسى كشيلل و هاستخ داد:



 خسته مى شوم، آفاى قاضى،
-بايد اندكى از استراحت خو كم كنيد آقاى محترم. بايلـ وقتّى هم
 شما راهى برایى تفريح همسر تان يِيا نكنيل، آلن وقت مـمكن است كس ديگرى بيدا شود و او را اغواكينّ. و شما، همسر خود را از دست بده بيد،
 بهو كورسوه؛ برويل. با هم بهسينما يا تثاتر برويل... دادگاه تصـميم را بهبعل موكول مىكند. نفر بعد.
 تابيلده.





زنى باو قار و شايسته است.
-


آقَای گِله ذیّه؟

- بيست و يكك سالن، آٓآي رثيس.
 متو جهه شلدهايلـ، خلق و خوبتان با هم سازگار نيست؟


زن درگفت و شنو د دخالتن كر د:

 عصبانيم، او هم عصبانى است. من بهانه گير و لجبازم، او هم بهانه گير و
 برسر الين است كه او، دست و vایى خود راه بهخاطر دخختركى گُم كـرده استـ. بنـج يا شثن ماه است كه با اين دْختركت فاطى شلده. نام اين دختركك

دالولِاستـ.
قاضمى با خشـم بهشوهر نگاه كرد:

 دضترخاندى بهنام دالولبا، او را رها كنيل؟ ايـن؛ يكت رسـوايسى است! در

ضنمن، نام وافتمى اين




زالهاربا استانكو / V•1
 دروافع، يكك سرهنگم.

- در جنگك هم بو دهايل؟

ــ همبن طور امست آقاىى رنيس.
ـــد كدام جبههن
 قاضـى بهجمعيتى كه در سالن بود، روكرد:
 صلایى خننله از سالن بلند شُل. خود ريْيْس هـم شْنديل. گگله ذـهـ سرخ شد:
ـ آفاى رئيس، بهاين مناسبت بهـبهيه نر نتهام، كه در مركز ستاد كار مى منـمر من سرهنگك ستاد هستم آ آايى رنيس.
 بودهام. بهصورت من نگاه كنيل... من هم هـمسرى دارم كه جوأن نيست.
 رها نمىكنم. آدم نبايل از همسر خود، كه ديگُر جوان نيست، جدا شود. شايد بشود بماو خيانت كرد، ولمى نبايل او را رهاكرد... دادگـاه تـتاضهاى جلالبى لا رد مىىكند. ننر بمن.

مـالن شماره هیهار را تركت كردم و خو شـهال بودم كه موضو عى براى
 هرروز هيشّ مى آيل و نـى توانلد هيجان آور باشـلـ... تنها يكت روزنه باقى


 زنرال اكيون آنونسكوك...

 و بر دوختم.


 بهمواى آزاد برسانم. ولى سرانجام، كنجكاوى غلبه كـرد و در آن جـا ماندم.











 آنتونسكو و نتششهماى شبطانى او، ممكن است از جـانب نزدديكان شـاه

زاهاريا أستانكو / V•
 نقشهٔ نحود شاه را هنهان نگڭ دارنل؛ بههرحال، هرگّز نـخواسته بو دم، ذهئ خود را بهزنرال الىيون آنتونسـكو و همكارانش مشغول كــنـم. ولى او در اين جا، در دادگاه، در رديفـ متهمان نشسته است. تهرا مـحاكمه مى شود؟ بهخاطر دزدى اموال نظامىى؟ ولى، برای اين گونه جرمها، دادگّاه ويـزّه نظامى تشكيل مى شرد. و همسرش در اين جا جحه ميكند!
 در آن روز ديدم و شنيلم، تا أمروز، در خاطر من باقى مانلده أست. بهاين
 را تغيير معدهمب, در اين كتابب، تنها نام وافـعى كسـانى را مـى آورم كـهـ، بهنحوى، واردد تاريخ شلدهانل: ملنيو، مينخالآدكه، برايتانو، اليوين و ميـخاى

 در اين كتابس، نام كسان چندلدان اهميتى ندارد. آن هحه اهميـت دارد، حقيقتتها، خصلتثها، نيّتمها، رفتارها و حادثهها است. زنــدگى واقـعى هردم و كارهاى آنها ــاين آن هيزى است كه ضمن نوشتز اين كتابـب،

 هردمى كه شاهل اين حادثه ها نبودهانل، بهريشههایى ,يشش آملهاى امروز


ريشهها و سرحشُمههاى تلخ و انلوهبار آن.
هوایى سالنى كه در آن نشـسته بودم و بايلد بهجرم رُنـرالل آنتو نسكو رسيلدگى مىشلد، خففه و سنگگين بود. همهُ حاضران از گرماكا كلافه بـو دنلـ،

/ V•F

دادگاه ــ مردى باصورتى پاق، سبيل هايى بلند و پايين افتاده و چششّمانى ريز و هشيار ــا از منشى خواست، كيفرخواست را بـخوانل. همه سـاكت بودنل و سخنان منشى، بهروشّنى شنيلهه مىشلد. و بهامن ترتيب، دانسـتـمط، زُنرال آنتو نسكو، بهاحه أتهامى مـحا كمه مى شود أ او متهم است به... ازدواج

 رئيس دادگاه روى درهم كشيل و، با جكشُ، بهميز كوفت. دوبـاره
 گروه عظيمى از هگس ها، برایى انستفاده از گُرمأى خورشيده برایى رسيلدن

 بهموضو ع برداخخت.
 دادستان پرسيلا و خوددش پاستز داد: ــ ماريآآنو نسكو؛ در جوانى دخترى مبككس بود كه شخخصى بهنام زوّل هانزى، كارحاقوكنى بلنام و با سابقة مشكوكك، او را الز يادهروهانى هالريس جمع كرد. متهم كه زمانى شوهر
 بهمعامله هاى مشكوكى، مشغول بود كه بسيارى از شبادان و كالاهبرداران مشهور و نشاندار، در آن شركت داشتند. ولى نقض ڤانون، هرگز بیى بيفر
 مناسبب او بو د، يعنى زندان فرستاد...
 مى مردنل, مردم عرق مى ريختننل و دهندره مسىكردنل، دادسـتان يـوشـن


زإهاريا استانكو / V.O

مئىاد، هم بهزُنرال آنتونسكو .و هم بهشوهر دغلباز و كــلاهبردار قــبلى ماريل، يعنى مانزى مربوط مىشلد. از قصدل كسانى كه اين جـريان انداخته بودنله، اطالاعى نداشتم، ولى آن هحه در دادگـاه مـطرح مـى شـلـ، انعكاسى از زنلدگى جامعه و يا، دقيتى تر، زندگى قشـر گـردانــنده جـامعهُ رومانى بود. تشرى كه تا مغز استخوان يوسيلده و فاسلد بـود و جـامعه را بــهس ى يكك فــاجعهُ تـاريخیى سـوق مسىداد. ولى در آن روز گـرم و طاقتفرساى تابستان، در سالن دادگاه بــخازست، كيسى بـها|يـن نمىانديشيل.
دادستان، بعد از آن كه روشن كرد، زُنرال آنتونسكو با زنى ازدواج كرده كه از شوهر قبلى خحود مانزى كالاهبردار، جدا نشده است، از دادگاه
 هانون ازدواج، محكوم كــنلـ. دادسـتانها هــميشه تـتاضاي مستكـوميت متهمان را دارند. گوشى مى دادم... سرم دردگرفته بوند و دلم مى خخواسـت از مدالن فرار
 هيجانانگيزى در آن نبود. با وجود اين، اسرارإنگيز و مبهم مى نمود. جهه


 است؟ حهه كسى خرج هایى لازم را میى يردازد؟ خود بيب شِر بهدادكاه نياملده بود. وقتى نام او بردهـ شله، خحهار وكيل
 زيادى، كار خود را دنبال مىكردنل. رئيس دادكاهاهك كه زمانى با نام مستصار


آنها، نتوبالديوانيت سيو، متخصص قانون جنايى داد: مردى ميانسال با
 آن نشده بود كه شهر ت دون ريّوانْ را يِيلاكنديا


 نمى آورد، الز كوره در نمى رفت و مهربان و صهميمى حـر فـ مـىزد. او گفت:

















زازهاريا استانكو / V•V

קره گُيو كه صاحب ملكى در آن جاست، در يكك روستاى گمنام بلغارى
 درآورد... و بهاين ترتيب، قانون را نتض كردند. از شما ريـاست دادكـاه تفاضاى دـحكو ميت آنها را دارم. اگر كسانى مشل زنرال الى يون آنتو نسكي
 داشت! اين زن و شوهر بايد مححكرم شوند! شما جناب رئيس دادكاه، در

 اگَر وكيل مشهور نمىديل كه قاضى و مردم نا جه حد از گـر ما ذله
 سحخن خود را بوشورتر كنلـ، احتمال خحطر حملهُ قَلبي زا براى خود بيشتر مى كند.
 آن هال، بسيار جالببتر از همكار ارشدشان بود. آنها، بلون هيبه ختجالتى،


 ثلداردة "حراكه دروافعع، آدمى بسيبار بىاستعلداد و بیى قابليت است. يكى از وكيل هاكنت:
 در يكت كلام، وكيل هايى كه دربارة متهمان حرف مىزددند، با همهو
 رايِگان باشتد.

/ V.A

مىكردند. وئيس دادگاه با دهان بازنستسته بود و نمى شـل فـهميلد، آبـا از
 سـالن، راحتت تر نفس بكشُد! دادستان ــ مردى كوتاه و لاغـر، بـا لبـاسىى رسمى ولى مندرس - با دقت بهسخنرانیى هاكُش مى داد، بلون اين كه هيِ تغييرى در خحهرهاش ظانهر شود. تنها در حشـمان او، برقى غيردوستانه ديلده مىشـلـ كنار زنرالل، همسرش ايستاده بوده، زنى ميانسال با خهرهالى نحيف و لاغر كه با وجود گرمى هوا، ليراهنى سباه و بلند با يقهُ بسسته و





اهميتى ندهلد.
ميراندو، رئيس دادگاه، از متهمطان بر سيل:

زنرالل بها Tرامى קآمـخ داد:

- حرفى نداريم. خواهشى مىكنبم، بهوكيل هاكى ما، اجازة صـحبت بدهيل. T آنها همه هيز را خو اهند كنفت...
آنتو نسكو هـم وكيل داشتـ. سه نهر آن ها، أز وكيل هأى كاملا" مشهور.
 نتخستين بار بود در دأدكاه حاضر مىشلد. او در دانشكدهُ حقوقَ دانشگگاه بتخار مدت تلدريس مىكرد. كممان نمىكنم، ستى يكى از كسانى كه در سالن. دادكاه نشسته بودند، مىتوانست حلدس بزنلـكه، اين مرد جو ان؛ جهه نقش

شومى در سرنوشـت بمددم رومانى خواهلد داشمت! ملافعان آنتونسكو، همهُ اتهام ها را رد كر دينل.

زاهاريا استانكو / V.9
 است هرإعتبار و شايسنه. ملدعيان، دروغها و اتهامهایى نفرتانگگيزى مطرح
 ملافع دومَ بهتفصيل، دربارة اعتبار نظامى زنرال آنتونسكو صسحت
 جهانى اولى، نقشى نداشته است. او T Tجودان فرمانثله ارتشى روهانى بود و مدنى در مركز ستاد ارتش رومانى خلدمت مىكرد... و هيروزیهاي ارتشى را بايلـ مديون درايت 3 امتعلداد او دانست. ملدتههامتت وڤت آن رسيله اسـت كه بنايى يادبودى بهنام او بسأزنلـ. مسلدتهامـت وقتت T ن رسـيلده است كـه عــنو ان مـارشُالى بـهاو بـدهند. مدتههاسـت وقت آن رميلده امـت... وكيل ملدانع سوم، از آنتونسكو بهعنوان "نجاتددهندة آينلاه ميهن"،


 مى شو يم...
 نها اني يكك خيانت امـت، ثه تنها عليه قانون، بلككه در خـمن، عليه احسـاس ميهندوستى شُها. تقاضاى برائت اين مرد را داريم! فورى و بلدون فوت وتت!

 سياسسى قرار دارد. و در آن زوزهاها، مو فعيتت سيالمى6 بـى انـلدازه مسبهـم و

 نيست همين زُنرالل، نقش سياسىى عملدهأى بـهعهده داثشته بـاشد؟ و اگر

درست همين شخص، ديكتاتور آينلاه رو مانى باشل؟ سرانجام نوبت بهمرد جوانى رسيل كه حشهدانى افسرده و انــلدوهبار

داشت. ايستاد، با نزاكت بهدادرسان تعظيم كرد و گفت:
 وجود دارد. بـرمبناى كـتابـ قـانونَ زنــرال الىيـون آنـتونسـكو و مـاريا آنتونسكو مثصرنه با و جود اين، دادرسـان مـحترم، اگر سنلدهايعى راكه در اين جريان نقش داشتهانله، با دقت بررسى كنيلد، بهسادگى برايتان روشـن
 هسضر دادگًاه مطرح كرده است - درست ده سال و يكك روز مىگگذرد. بنابراين، مششمول قانون مرور زمان مىشود و، اليـن دادكـاه، حــت نــنارد درباره موكالان من داورى كند. ريیس دادگاه نتوانست لبتخند رضايت خخود را پنهان كنلد. خحيلى ساده و راحتث از موقعيت نامطبرع خود خلاص شده بود؛ بواى او دشوار بود

 و هيجانزدهـه آغاز بهورقی زدن آن و بررسى سندهاكرد. ولى هيحَ رازیى در كار نبود، وضع درستت بههمان صورتى بود كه وكيل بيان كرد. دادستان

از جا برخاستت و يِن منْكرد:
 متهمان بهدادرسان تعظيم كردنل و بهطرف در خروجحى رفتند. وڤتى



V\I/ / / / اراربا استانكو

بشنونلم، گفت:
ـ همين كه بهحكرِمت بر سمه، بها Tجو دان خود دسنور میدمهم، شما را به كيفر برسانل... نه بهاين. خاطر كه در اينجا عليه من صسحت كردى...


كردى!


 افتادم كه ديچلم پايان دبير ستان را هـم بههمراه داشـتم. تـقاضاى خـود را بهدبيرخانه دانشكده حقو ق فر ستادم، ولى در عين حال ترديل داشتمه، آبا حرفهُ آينده خود را درست انتخابِ كردهام يا نهإ ترديل آن زمهان خود را به خوبى بهياد دارم: وكيل مـدافـع مسى شوم و آن وقت، از دغـلبالزان و بزه كاران و يا حتى آدمكشان دفاع مىكنم. آيا اين حـرفه، شـايسته مسن
 تضمين مىكنل، هميشه بتوانم طبت و ججلان خود عمل كنهمج!: بهزحمت تا
 یس گرفتم. دانشگاه را دور زدم و بـهساختمانى رســيدمكـهـ روى تـابلو
 زبانشناسي را تمام كردم نه مـلم شـلـم و نه بهعنوان پرُوهشگر درگـرو زبانشناسى ماندم؛ من روزنامهنويس شدم:گزارشگگ سيامسى. ولى در اين حرفه همه در تمام هدت، همان هرسس هاى قبلى دل برابـرم بـود. روزى
 است؟ آ با از حقيقت دفاع مىكنم؟ و سرانجام، چه كسى اين حت را بهمن داده اسـت تا درباره مودم داورى كنم و هحهرة آنها را بهديگُران بنمايانت؟؟

جريان دادكاه زُنرال آنتونسكر تاثبرى عمين برمن گَذاشتـت نسـبت




 محاكمهd مكـكردند.
 داده است؟


 وزارت كشور، آفآى نی تينانو، ندارم.












را نجحاتدهنناة رومانى مى دانست.

 بهدمت آورد. ولى اين حـكومت، تنها جهلـ روز دوام داشتن، در تمام اين


 از سندهای مهم را نستخهبردارى كنلد و آن چهه درباره مشخالفان و دشمنأن



 ميكردنل بتوانثد از آنتونسكو، بهعنوان حربهأى علبه كارول دوم استفاده كنثّل.

- ولى مكر نمى بينيد، آنتو نسكو خبال ديكتاتوز شلدن در سر دارد؟ - خـوبه كـارول؟ هگـر او خـودش را بـرایى ديكـتاتورى آمـاده
 موفق شويم اين دو جاهطلبـ را با هـم درگــير كــنيمه، دمكـرالــى بـرنده مى شود.
من با اين عقيلده موافقت نبودم، ولى در محفل هايى سياسى آن سالها،




مردى ظهور خواههل كرد كه (ابرگز يدهُ خداونلهَ براثى نجات ميهن عزيز)
 او را تنها وقتى „مناسبه) مى دانست كا هازمانش رسيلده باشلد|).


 هيتلر زا الطاءت كرد. و اين آغازى بود برایى توفانهايى لز ييش آمدهاى

 Tاغاز جنگكهاى هيتلرى باز مىكرد. ـــاز چجه زمانى آن ها والرد رومانى شدند?
 - ولى مكُ اين، الشغال نيست؟ ــ درست همين طوز است!

 بخارست پِناه برده بودنل.






- فككر مىكنيد دست آلمانى ها در كار باشد؟ ـروشن انـت!

V10/ / /اهاريا استانكو






را ببريم . او ميهن را نجات خوان خواهلد دادهر).



 روزى آفتابى همراه با باد بود. هاپپ




 خيابان ويكتوريا اجتمـاع كرده بود. تقريباً همهٔ اين جوان
 آنها در هيادمروى خيابان ويكتوريا، سرود لزيرينرها را را منى






مى شود. رومانى بهمتحد جنگى آلمان هيتلرى تبديل مى شود. با تاريك


آنها شُعار مـىدادنله:
ـ مرگ! مرگك! مرگ؟!

ـ هاليل هبتلر!

هـمرگ! مرگّا مرگك!
قدم مى ويرانى و مرگك را مى يراكند: المرگ؛! مرگ؛! مرگك بردشـيمنان ما! النقام و مرگك!
 Tن شـب، خيلى زود تعطيل كردند. مغازهداران، از همان آغاز، دكانهاهى

 - - مى
 آشناها برخور ردم. مرا صلها مىى كردندن:


 گرفتيم. دستم راگَرفت، مواكنار كشيل و گَفت: ـگوش كن دوست من إمشب كار (الب كلفت)، تمام خو اهد شد. او


زاهارااستانكو / VIV

مدعى كردم با او محخالفت كنم. ياستغ دادم:

- بهأعتقاد من اشتباه مىكنى، دوست مسـحترم. بـهش پشت بـام وزارت كشور نگاه كن، همه جا در بالكن ما، هسلسل كار گزاشتُهاند اين ها، برایى محافظّت از شاه استت. ارتش اجاز ن نمىيدهل به شَداه آسيبى برسد. - مزْخرف أست! من خبر ماى دسـت الولى دارم: ارتش بهسمت زُنرال
 برآن، جانبـ آنتو نسكو راگر فته است. كار (البب كلفت)؛ تمام است. همين
|مشب!
- بعد حیه مكى كنيل! آياكار اصلى خود را Tاغاز مىیكنيل؟ - چه كاری؟
 هزار نفر در ليسـت سياه شــها نام برده شـدهانل.

فراموشن كرده بود. من بهياد او آوردم.
 بابد تمامى حاكميت را بهدسـت آوريـ! ساختمانیی كه كافهُ " كورسو" در آن بود و در آن اغلب بـا بـالبوس برخورد مىكردم، ديگ, وجود نداشـتـ. اين ساختمان و بعضى خانه هاى ديگُ را خراب كرده بودنل تا ميدان جلو كاخ سلطنتي را وسبع تر كنند. آن روز عصر، ميدان وسيع سلطنتى6 ,ير از جوانان موبلند بود كه بلدون هيح خحجالتى، فرياد مىزدنلن:


/ VIA
 ابتدایى خخيابان و يكتوريا، رو به روكى پپست مركزیى، باز كردهه بود. بهطر ون اين كافه رفتم و وارد T Tن شلم, همين كه نشستمر، لز خـيابان فـريادهايى



مرگك! مردهباد شاه! مردهباد!.
 پايِز زودرم هنوز نتوانسته بود درختان زنگگارگرنته را بهحركت آورد.
 همه مـى فههيلدند، دوران تـازدأى در تـاريخ رومـانى آغـاز ســده است. فرداصبح، راديو و روزنامهدا أعلام كرد دند، كارول دوع؟ بـهنفع بسـرش
 نحخستوزيرى رُنـرال آنـتونسكو را امسضاءكـرده بـود. بـهايـين تـرتيبـ، آنتو نسكو بهسنت ملي رغادار ماندن: درست استـ كه دوران انقلامب النتـ،



 آنتو نسكي، در دادگاه، وكيل و امين ديكتاتوز جلديد، وزير دادگسترى شـلد.

 در اين روزذهاى دهشتناكث رخ داد، نام برد. اهيلدوارم بتوانم آنها را در

كتأبـ ذيخِّى بياورم). بهاين ترتيب، اليون و مبحاى آتنتونسكو صـاحب رومـانى ثــدند.

زازهاريا استانكو / V19

آنها را نتخستين بار در سالن دادكاهى ديلهه بودمكـه، در آن، مسو ضموع نقض ڤأنون رومانى در مورد ازدواج، مورد رسيلگّى قرار مىگُرفت. آيا
 خواهمركرد؟








 هيتلرىها. Tيا مسى شد در آن دوزهاگَمان كرد كه مسن، در آيندهایى نـه چحتلان دورو، دوباره ایيون و ميـفاى آنتونسكو را مى بينم؟؟ و دوباره در سالن دادكَاه؟
 روزنامهنويس برگشتم. مفاله، گزارشثـ و طنز مىنوشتّم، و دوبـاره زدنـرال آنتو نسكو را در دادگاه ديلم.
 Tآنو نسكو روى نيمكت التهام. ولى اين بار، همراه با مسحافظ. آن همه، نـه
 بُرگك جنگگى را مـحاكمه مىىكرد. در اين جا هممك مثل روزیى كه زُنرال را
/ YY.

























YYI / / / /












اشـارهمابى بهم میى مرديبم:




كه شجاهت خود كشى را داشته باشثند.




ـــــبله، البته! بقبه دنهمان جهه كسانى بودند؟ بين خوانندكان امْروز، كمثر كسى هيداً



 هیى



 حال، خيلى بلاده و با آراممُن خاطر، دستورهاى خود را، نه تنها دربارة
 رال، با لباس رسمى و همراه با نشانها و هدال ها، در روزنامهها ديلده بودم....


 نشانهُ ظجرافت سابت، دستمال سفيلى كه در جيب بالآى كت او بوده چحفدر حقير مىنمود! جطور مى شلد در آن جا، افـتـخارهاى دون زُوانـسى او را،





 مى توانستث تصهور آدمى را دربارِهْ رابطهه هاى اجتماعى رومانى بورزوايى گسترش دهل. رومهتو هم در بازداشتكاه، و جود دارد.

VFr / /اهاريا اسشانكو

البته او را رومهثو صدا نمىكردنل، نام او هىىى بود. او نه با مركيسيو؛
بلكه با بیى دوى دوست بود.
"يى
از بانفو ذترين رُنراللها. زُنرال بیى يكى از وظيفه هاى او (كه در ضمن، سرگّرمى او هم بود). امغياى دستور بازداشت كسانى بود كه بلاون قرار و بلاون رسيلدگى، بهاردوگاه تورگوزيو فرستاده مى شلنل.
در خيابان مركزع اردوكًاه قدم هیىدم و كو هستان را تماشا مىكردم.

 خوشانلده بود. به كو هستان نگاه مىكردم و مىانديشيلد كه، ملدت ها است شعرى نگفتتهام. ذهنم بهصورتى غيرارادكا، بهاين سـو و آن سـو مـتو جهه



شعرم را بنويسـم.


بودم. بى هيِّج مقدمهایى، آغاز كرد:
 گر تْهاند كه سياسى بودهايلد و در روزنـامهها جــيز مـــنوشتيل. اطــلاعى

 علاقهمند شـلم. مـعاملةٌ هرسودى كرده بودم و بـا فـرّفشّ مسقدلار زيـادى



بهطرفثبان انداختم و صدابشان را خغفه كردم. ابن، ثنها موردى) بـود كـهـ

 آوردهاند؟ بهخصوص اين مطلب، كه نمى فهمم داستانن أز پِه قرار استّا مرا ديوانه مىكند. آخر من دوست شخخصى بـىكى هسـتم. مــا دوسـتـان




 مىرود. و تابلوها، همه جالب و بهدرد بتخورند، تـونيتا ســ، إيسـاكـهـ،

 منحصر بهثردنل. و زُنرال عاشتى موسيقى است: موسيقى را مى ير ستلد. خود من، تحمل شنيدن موسبقى را ندالدم. ولى همسر من، دوستـدار موسيقى



 و از خانه فوار كنم.


 وافع بين هستّم. در تمامى بخارستى، سينههايى بهزيبايى سينه هایى هـمسر

VYD / /اهاريااستانكو

من وجودد ندارد. و همين اساسىىترين موضوعى است كه مرا بهاو دلبستها


 زيبايى ها و دلز ربابيى ها با باثبيد.
ـ ـدرست امـت كه من شعر میى وكويم ولى شعر من...
 دانست و ادامي داد:



-- موزيك گوش مىكردم. موزيك خستهام كرد و و تو كه مى دانى...


 واسى ليو دارد؟




 وقتى سر كار هستم بهمن تلفن مىكيندي


- بله خودم هستم آقاى زنرال... - من صدأى او زا لز طريت تلفن، نــودى مـى شناسـم. زنــرال ادامــهـ

مكىدهل:

- مىى



خو شهحال خخو اهلد شلـ.
بلافاصله به خانه زنگك مىیزنم:
 بعل از ناهار جيشن ما مى آبل. ـ آ 60 خلأى من! باز هم اين ز-حمـت معافت كنى؟
 از ذُنرال خَوب هِّيرايى كنى. در زمان ما نمىىشود آشنايان مهـم را نديله گرَّتا.
 اوقاتش تلخ امست. حتى بگُو مگُ مىكنيم: او از ديلدالر ذنرال بـيزال است،





مىرسلد و من بيرون مىروم.
 واسىیليو چحگونه است! ملاقات زنرال با ما به همين بـا مـحدود نـمىشود.

VYV / /اهاريا أستانكو /

كاهمى شُبـ يا نزد دیكى هأى غروب بهمن: تلفن مىكيند: - میى
 كنمי


و من مكىويـم:



هرمو قع كه خودت مى خخو اهمى!
 موسيڤّى متنفرم. بهجز اين عادت دارم زود بـخوايمه، نه اين كهه تا يازده شب بيلار باثــم.
در پاستخ همسرم میگويـم:



 و مرا وا مىدارد سوگنّل بتخوزم كه معشو قهأى ندارم و، دوزواقع، شب را در هتل مكيكندرانمم.
ــ هس بهمن بگك در كدأم هتلّ؟

ـــ تلفن كن. من باين بدانم!

/ VYA


 نلارم. لباس خحوابب، صابون و مسواكك برمىدارم و بههتل میروم. صبح

 نسفري بـهرستوران نـمىرويمه چــراكـه مسمكن است مـو جـب شــايعه و سشخن چینى شود... اين هقيله هيىكى يعنى زُنرال است. حتى با او الست. تنها
 بازداشت مرا |مضاءكرده الست. چحطور توانست اين كار را بكند؟ تصشادفى
 آن ها را بسخوانلّ، فقط امضاهـكرده اسبت. بى ترديل او متو جه نبو د، يكى از

 ديگرى باشلد?

ـــنه، أحتمال دالزد حتق با شما باشثلـ.
ـ الز روزى كه اين جا هستم، هرروز دو يا سه تلگرام برایى اورانـبا مى فرستم. ولى او هفتهأى يكت بار پاسِن مرا مىدهل. تلگگام من هـميشه
 صفـحهُكاغنىى بهمن داد. تلگرام خحلى طولانى و خحيلى گرم بود، درد

 بهمهمانى خْود دعوت كند، او را بهاتاتق ببرد و تا و تتى حكيسم آزادیى را نگرفته أست، اججازه خروج بهاو ندهل...

زاماريا استانكو / VY9






 بابد در دادگاه خللن محاكمه شود؟








 نمى توانستم شودم را الز آن خلاص





/

بردارد.
ميخاى آنتونسكو... ميتناى آنتونسكو ريحرفن و يـرملدعا، بـهواقـع


 برأى حند دقيقه، سالن دادكًاه را تركّ كنلد.

ـ بـرماييلا.. استراحت كنيلن.
 هيرو تازهترين ملدها بلاننلـ و از شيكت يوش ترين مردان بـخارست بود. اين

 سربازان نگڭهان او، برای خبرنگاران حكايت كرده بودنل كي ايسن رجـل


نگهبان مى هرسيل:
 برايم ضرورى است بلانْم، حالا حهه ساغتى است.
 انسان را تباه كرده بودند، نمحـ توابنستم كناه وحشتناكك آن



 است، كه از نزدبكث شلدن بهآن وحششت دارم. با وجود اين، نمىتوانسنم دربارهٔ وضتع و حال آن ها متاسفت نباشهم.

VMI / /اهاريا استانكو

بسيارى از گُاهان در برابر دادگًاه صـتحبت كـردند: وزيـران سـابق،
 متهمان از بين رفتهانلـ، نزدبكان تيرباران شلدكان و، سرانجام، كسـانى كــهـ
 حداكثر استفاده را از اين حق كـردنل. هـمؤ آنهــا، مــل ايـن بـود كــه مى خو استنلد درستى اين ضربسالمثل را ثابت كنند كه (ابهَ Tبس افناده، براى

 كنند تنها در بعضى كار هایى به كلى بىاهمميت مقصرند، كار هايى كه ارزن
 روسيه غارت و بهرومانى آورده شلده بود، ولى الكسبانو، استاندار سابت سرزمين ماى اشغالى بهوسيله ارتش رومانى، داسثان درازى در اين بـاره

 چحگونه متهمان توانستند يك يهودى بلدبخت را نجات دهنل، آن مـم در شرايطلى كه دهها هزار از يهودبان ڤتّلعام مى شُلدنل: هـروڤت نــام هــمسر


 مى آوردنل. آنتونسكو خسثه شلده بود، با وجود اين تلاش مى اكرد گواهـى گواهان را با دقت دنبال كنلد. بهاو نگاه مىكردم: بيحّاره6 مرد خيكى، با با جشمان بف كرده و صورتى كه بل اصهلاح شلده بود، لبـهاء خشكيلده و


/

نزديكت، تمامى كشور را بهحراج گذاشُته برد. كاهیى ناگهان رو حيهُ خوبي پيلا مىكرد. حتى لبحخند مىزد. وللى بيشتر وقتـها افسرده بود و برایى اين




 كه، برخى از آدمها، چحه رفتار غيرانسانى با Tآدمهاى ديغگ, داشتهانلد... در

 را تا آخر میشنيلم•
 هرسش هايى داشت. ولى پاسـخ هميشه يكت جور بود: - بهـياد نمى آورم....


 مى خخواهم.




 نشنيدهأنل. احمقانه بهدادرسان، تصوير مسيـح كه روى ديـوار بـود و يـا

زاهاريا استانكو / VYY


 همان كارى راكرددام كه هركسى در جنگك مى كندند...












 تنها در اين جهت تلاش مىكردند


 در پابان اين دادرسي طولانى و خستله كيننده، متهمان تقاضا
 هولىمانيو، بيرمرد مؤدب، بلندقامت و لاغر _كه طبق معمول آغاز سـلـه
 ميخالا دكه، كُت مصنوعى رومتايى، جليثه كُلدوزى شثـله، بـا شــلوالرى تنگك و سفيد... دينو براتِّانو، بيرمردى شبيه يكك جسسد مو ميايى شلده... همه
 به يرسشیهاى دادگاه بهصورتى مبهم و نامفهوم پاسـخ دادنل... و دربـارة همه جنايتها سكوتكردنلا و نشان دادنل احترامى برایى اين دادگاه قايل نيستنل.
 جنگگُ مثل هر جنكت ديگَאى عمل هى شو د!

باد و باران...
باد و باران...
باد و باراكن...

باد تنل، ابر هاى تيره را از آسهان (اتهليو" ميرانلد. بـا تــمام وجـودم هواى تازه را فرو میبردم و بـا لندت بـهخورشيد،كــه آرام آرام از زيـر
 مى كرد و بهييشه هاى رنگك و رو رفته و بهجنگكل برهنه نگـاه مسىكردم.
 موجهاى نرم و كوتاه آن را بهرنگك طالايى، در مىى آورد. هردابب هم زيبا
 مارداره...
 را سلدكرده بود.كشيش روستا در عباى مندرس وصلهدار خوده، باصلايى


زاههلريا لستانكو / MrD

او را بيامرز... هيروردگار!! او را بيامرز...)؛. دهفانان، با سرهایى برهنه ساكت
 هرخاككسپارىi دارنلن: ناله و زارى مسىكردند، در ضـهن، هـركسى نـام تزديكان خود وا مى.برد، كسانى كه هيشّ از آن مرده بو دنلا و بار ها زارى

زن ها برأيشان بلنه شُلهه بود:

ـ
ــ اعلِّه... ایىليه...

او را نمى.برد.
از ماشين پیاده شُديـم، كلاهمهان را برداشتيم و خودمان را بهه جمعيت

 شلوارى كهنه، جورابى جشـمى زو كو تاه و بدون كفش. يكى از كسانى كه


گفت:

- بوتين ماردواره تقريباً نو بود... چحرا آن را همراه او زير خاكك كنيـم! چرسيدم:

 كسىى را با دمثايیى پاره بهابهشت راه نهىىدهل. يهثر است پابرهنه بهدروازه بهشتث برسل. حتحى اگر برهنه هم باشلد عبىى ندارد. فرشته ها بههرنفر يكـي




 دهقانان روسـتا دارد. خــه بســا فـاتل خـود را دا در خـاطر دأرد... ســالـا


 كشيش دعاى خود را نمام كرد و، برايى آخرين بار، مود را را بهايـن



 بهآرامى بددنبال ثابوت بهراه افتّاد. و من حوباره ناليهُ او راككه بـا صــداى

گر فته، ولى از ته دل بود شنيال شنيدم:








 را نمى بـخشلد...

VrV / /اهاريا استانكو

 از ميان ازدحام و سر و صداى موتورك بهزحمـت، صـدایى آروشى را



مردى باو جִلان پاكّ!
باد و باران...
باد و باران...
باد و باران...

بهطرف شـمال مىرففتيم. جشـم|انلداز تغيير مىكرد. در سـمـت راست
 هوشيده بو دنل. جاده سربالايى بود و، حركت در آن، دشوار و دشوارتر مى شلا. ثانككهاى شكسته و از كار افتاده اين جا و آن جا در جر جاده بودند

 كه ملدتها در انتظارش بوديمه، فرا رسيلد: اتومبيل ايســتاد و، رانـنـنده6 بـا

افتخخار رو بهماكرد و گَفت: ــ شــا مى، \#او سبكاه، هستيم. بينيد! لندت ببريل... نگاه كردم... خداوندا... در عمتّ درهأى بهناور، كه بهطشتى بزرگك و
 حنلدصد خانهُكو تاه و حقير كه حكابتت از فقر و فلاكت ساكنان آل مىكيند ديلاه مىشود. اندكى دورتر، برج نافوس كلبساى كو جكك روســـا ديـده
/ / باد و باران

مى مشّل وكمى دورتر، حند ساختمان سنگگى كه با بِرچهن اححاطه شده بود و
 مى نمود و بهماختتهانى ختْم محى شد كه نه بهبرج ديلنهبانى مى مانست و نه بهبرج كوجكك و باريكك، با وجود اين چحنان كج بود كه بهنظر مىرسيیل، هرلحظه ممكن است فرو ريزد. فقر... بـلـبختى... بـى پحيزى ... هــهُ ايسن وأرْها، بهزحمتت مى تواننل آن یهه را میديلنم و احساس مىكردم؛ بيان كنند.

Tوشث پرسيل:
-
و من در حالى كه مى خنديدِ یاسِخ دادم:

اندازهأى بهتر است.

- رو ستاهايى از نوع پاو سبيكاه و جادههايى از اين كونه كــه بـهايـن مى آ ملـ، ارثيةء همة (امردان باو جلدانى)" امست كه دوسـتان جــناب بـازرس

پابرهنه، همين و ديگ, هيَع"...

هينرُى كه بهلوى ما داخحل اتومبيل نشسته بود جيذى پيش خود بلغرر
كرد6 پيرسيدم:


 اين، همان زندگى انسان هاى ارليه الست. راننلده موتور را روشن كرد و اطللع داد:


زاهاريا استانكو / Vra

اتو مبيل، آرام و بااحتياط، از ميانگّل و لای، بها هايِن، بهطرفن دره، آغاز بهحركت كرد. مثل اين بود كه از ميان رودخانهأى ازكل شنا مى وكند. بهاولبن خيابان دو ستا رسيلديم. از حياط خانهما، بحجهها و بهدنبال آّنهـا بزرگترها ـ مردان و زنان - بيرون مـى Tملدند؛ بـهدنبال مـا مـىدويلدند، برايمحان دست تكان مى دادند، از ما جلو مىافتادنل و ديگر هــمسايهاها و ساكنان (الوسيكاه را صدا همى كردنل. آنها با رقصى عجيب و وحشى دور

ما مى حرحخيلنل و فرياد مىزدنل:

آدم نيستند، اينّ ها شيطانهاى واقَعىاند! آنها با ماشين آلمدهاند!
از آذرش هرسبدم:

- جريان چيست؟ چهرا اين قدر تُعجب كر دهاند؟ - بهاين دليل كه، احتمالاًّ، ناكّنون هيّع اتو مبيلى در روستاى خود
 بهتازگى در اين جا بوده، بهجاى ماشين، با اسب آملده و يكك دو جين از اوباش پاتهمهير)" مسلع به ماوزلر Tلمانى، او را همراهى میكردهانل.
 بيائيم؟؟
 Tملدهايم.


 اين باره ككه ماكى هستيم و بزایى همه Tملدهايـم، لازم نبود. و قتى بهدهعانانى

/ / VF.

از آملن ما خيلى خوش شحال باشند... با اين همه، نشانهاى هم از نارضايتىى نلديدم. همهُ تههره ها بى تفاوت بود. بله، اين مشكلى است كه بايلل از سر راه

خود برداريم; بی تفاوتى!
بكى از دهقانان پرسيل:

- لرفقاه هحرا بهاين جا تشر يف آوردهايلا
- و آروشُ هاستخ داد:
- مـى سحو اهيم با هم صحتبت كنبـم.
 پيشُ از آن كه شما آغاز كنيد، حرونهایى ما را بشنويل...
 بهصحبت كردنن:


 و דلاس ما را از دستمان گرفتهاند. از خيلى خانهدها، كاسه و ديگك و طشت
 حت امتت. از اين باببت از شها متشكريم. ولى با اين زمين پهه مىتوانـيم
 نداريم! شـما هم اين را مى دانيد رفقا. چرا اسبـ بهما نمى دهيد! چرا بر!ى



ادامه دادنل:
 رنقاى ما هستيل، براى ما آجر، شيششه و الوار بفر ستبد... حالا حكــو مـت

VFI / زالهاريا استانكو



و ليكو Tووشي بير بيل:
ـ آيا اين درست است كه بويارين مباى بهاين جا آملـه استـ؟ آيا او
اين جا در (اويسبكا) بوده أست با نهج

 بويارين سپاى هم كاملاً حقَ دارد بهاين جا بيايل. و تو، رفيق دبير، خرا هر در



ثو حتى مى دانى ما چهه فككر مىكنيم!






صداكى خحنده از جمعيت بلثد شد. بكى كُفتّ:

 مىى ثرسيم بهحزبـ چحيزهايى را بهعنوان حقيقت جا زده بـاشنلد و حـزبـ آن ها را ححقيقت بداند. أين ها ساده نبستـ...

Tوشتى تاييل كرد:






 بهاتومبيل آورد و گفت:

 است. ديدن حقيفت و جداكردن آن از از دروغ. كار بسيار دشوارى استا
آروثى باز هم ناييلكرد:




 راى خود را بـاو بد بدهيد. بريومخو در جمعيت ظاهر شُد:
درستامتِ. همبن طور است. بويارين خبلى وعدهمها بكما داد. خيلى
زياد.

- و شما حرف اوو راباور كردهايد؟
-بعضى باور كر دماند و بعضى ديگر نها
ـ چراب باور نكر دهايد؟

همان دهتان، با چششمان درخشان خران خود گفت:

VFM / /اهاريا استانكو

ــ تحر!؟ خوبه بهاين خاطر كه او نتخستين بار نـيست كـهـ مــا را بـا وعدههای خحود فريب مى دهل. مـا رایى خــودمان را بـهاو داديـمّ، ولى او وكيل و وزير شُد، بعله وعلدههاى خود را به كلى از ياد برد. ممكن اسـت لكت نفر فراموش كنله، ولى همه فرامرثى نمىكينند. در ميان ما، آدمرهايى
 بهو علههای خودش عمل نكرده امت، احتمال نـمىـرود حـالا بـها Tنها

عمل كند.

اعتراض كرد:

 بويارين كارد را بيخ گلوى خود احساس بیى كنلا و و هتى كسى خود را را در
 صليبـ را بو سيلـ و و قتى كسىى صليب را مى بو سلـ، حتماً به آن اعتقاد دارد. - شـوگند اربابها مثل عوعو سگكُ مي مانل. سگك عو عو مىكنلد، باد

آن رامىبرد.

عكسالعمل او بودند. و Tووث گفت:



 روزكار ستختى داريل. اين را لمىدانيم كه بـايد بـراى شـما، بـنر، آرد و


ذرت براى شُما مى فرستاديم تا بجهههايتان را مير كنيله. ولى خيزى بـراىى
 دست خحلا هـم كارى برنمى آيل.

 نمر بهآرامى هرسيله:
 و 「ٓروش باسخ داد:
 - يس یحرا دنبال سياست رفته|ايل؟ برأى سياست يول لازم است تا آن جاكهه ما ميدانيمه، فقط يولدارها دنبال سياستـ مىروونل.

 ثولددارها جه سودى بردماليل؟
كسى، زيرلبى، دد ياسـخ گغف:


دوباره همه ساكت شُـلند. بعله كسى هر سيلهi




وعدهأى مى دهيل!
آروشَ هاستخ داد:


Vfa / /اهاريا استانكو

گسترش دهيم. قول مىدهيمه، رومانى تازهاى بسازيم و كشور مان را، كه
 جاى شايستهٌ خود رادر آن داثثته باشلد و رفاه و خوشبختى حتى خود را
 ياداTورى كنم كه همه جيز در اختيار ما نيست. اليـن، تـنها بـهما هـا هـربوط
 بخواهبد شيوه زندگى تغيبر كند و بهتر شود، خود شما هم بم بايد آستينها ها را


شما، بهخ بودتان و به كشّورتان برمىگگردد...

 حرفههاى سباى دروغ؟
 است كه در اين جا گفته شد! آروثى سكوت كرد. دهقانان هم ساكت بو دند. بها آنها نگاه مىاكردم
 منلدرس و ثاره، اين ويراهن هاى وصلـلهدار، اين كــودكان نـيمهبرهنيه، ايـن






يكى از بحهها كُفت: -

ديگري اعتراض كرد:
 ــكهنه است، ولى خيلى خوب استـ. عموجان خبلى وقت است آن

رامى ثوشيد?
ــيست سال است
بجههما حشمهما راكشاد كردنلد:









بهاستخخوان خسبيد تا اين كه مرد.

 يلدريزرگك من مرد، ولى من و برادرم زنده مانـي مانديم.

ــدر خانه هيند نفر هستيد?
-ده نفر.

مىىداد. و من شنيدم كه أز او يرسيدندن:
 مى شناسيم. نامزد د انتخاباتى شماكيست؟

VFV / /هاريا استائكو

Tورشّ، در حالى كه مرا نشان مىداد؛ كفت: ــ آهان، اين رفيت. او نامزد انتخاباتى ماست. نام او.... آدزنى نام مرا با صدأى بلند اعلام كرد. همهُ نگاه ها بهامن دو ختّه شُدل دهقانان با ازدحام بهمن خيره شلده بودند. تنها در پجهره́ دو يا سه نفر لبحخنل

راديلم.
「次 دوش دوباره نام مرا برد و ادامه داد:
ــ أين دفيق... اين رفيق، خودش دهقان زاده است. او در روسستاى
(اوميدو) بهدنيا آ ملده است.
 بهواقع هملّ پههرههال، درهم رفت و عبوس شد. ابتدا نْهميلمَ موضوع از
 من نگگاه كردند. بله، فقط همين. يكى از آنها، آن حهه را در دل ديگًان بود، با صداى بلند گَتن:

Tوشّ با تعجب هرسيد:
-
 طور دستهايى ندارنل. در تمام غمرش بيل بهد دست نگر فثه يا تبر ... اين را

بدانيلد مردم را بهراحتى مىتوان از روى دستهاشُان شناخت. آروش تو ضيتح داد: - من نگفتم كه او دهقان و گندمكار استت. من گغتم اي دهـتانزاده

استت، يِنى پسر يكك دمثان است.
ــ حالا شد! اين جور ممكن است! كــاملاً دـمـكن است، در ضــهن مدكن است اين طور نباشلد. حهه بسا دهقانزاده نباثشلد و بسر يكك كارمنل
/ YFA



 نشنيلدايمم. فردا هم از ما خداحافظظى مىكنل. مثل بادى كه مسى آيل و از دشت عبور مىكند! مرا بيخششيل رفيق دبير، ولى مىخـواهـم همه هــيزُ را بگويم: مـا آدم خودمان رالازم دازيــم. مــا نــامزدى را بـرأى انـتـخابات مى خو اهيم كه او را از كو دكى بشناسيم، كه سر يكك سفره بـا او نشسـتـه

 مىتوانيم درد دل خود را مطرح كنيم؟

آروث گفنت:

- برأى درد دل، سزُبـ هميشه با شـماست.



Tآرو رو بهمن كرد و آرام گفت:
ـ حالا نوبت شهاست، تو ضيح دهيل.
در اين دورهٌ مبارزهُ اتتخاباتى، اغلب شانس يار من بود. ولى، كّاهى

 دليل، هربار كه مىى خواستمم صحبت كنم، احساس ترديلد و عـلم أعتتماد مىكر دم. اين بار هم وضع هن همين كونه بود. از ابن بدتر، هالم خوب



VF9 / زاهاريا استانكو

ندى توانست روحيهُ غم و افسردگى را در من بيدار نكنلد. ولى حت نداشتـم
سكوت كنم و آغاز كردم:



 كسى كه مى خخواهل اعترافـ كنلن...










 بهنمايندگى انتخاب شوم، انتخاب كنندكان خود را فراموش نـون انكنم. بهنظرم رسيد هـهـ هيز را روشن كردهام و همهُ آن جهـ را را در اين گُونه موردها بايد بگويم، گفتهام. ولى وڤتى صحبت را تمام كردم و بـهـهـهرة



/ Vo.

نياوردم و هرسيلم:

- حرا حرونهای مرا باور نمى كنين؟

هِاستخ براى من، بهويزه برایى آروش، نامنتظره بو د:

 نياملدهاند. كجا رفتهاندج كدخلداى ماكجاسـت؟ دبير سـازمان مسحلى مـا
 هروقت بهآن ها احتباع داريم؛ يا جلسه دارند و يا ميتينگك... ــ ما جلسه دوستت نداريمّ، و شـنا كمونيستها، اغلب جلسه تشكيل





آروتى برسيله:

 هرجحه بيشتر دعوت ما را بيلذيريله بار وظيفه ها سبكت تر مى شو د... و من اضافه كردم:
 هراشتباهى را الصلالح كنيمم. ما انُتباه های خود را مى ينيريمم. - ولى دبير مـحلى حزلبس، انتقاد را خـيلى دوست نـسارد. مـا هـرگز ندبلهإِم، امنتباه خود را بيذيرد. بكشنلد؟ در ضمن، اينّ را هم بدانيله، پيش از آن كه مسئوليتى بهاو بدهيله

VOI / زاهاريا استانكو

فرياد ندىزد. هديشّه آرام و دهربان بود...


اربابه ها كافى است!
_ آخر ما هم انسان هستيما!
-و رفيت آله كو، دبير مـحلى حزبه، حرا عبوس است و ابرو هايش را درهم مى كشد! ثهرا هيَّ وقت نمى خندد! طورى است كه آدم از نگاه كردن بهاو ترس دارد. وقتى در خيابان راه مسىرود، مـا سـعى مسىكيمـم
 باشد! الْتهه ما انتظار نــداريــم كــمو نيست ها فـرشثه بــاشنل و بـال تـقدس
 ملدعى هستيل كه مى خو اهيل دنيا را عوض كنيل و دنياى بهترى بسـازيل. اين، خيلى خوبـ است... ولى خيال نمىيكنيل، اول بايل از خودتان آغاز
 عوض كنيل؛ در بين شماها كسانى هستنل كه، بههيمِ وجه، بهفكر تـغتير

بله؟ حـرا؟

و آروش پاسـخ داد:
ــما از كسانى استفاده مىكنيم كه حاضرنلد با ماكار كننل. آن هايى كه
 فــريبـ خــردده بـاشيم. بـهن خرابكـاران وكــارشكنانى بـرمى خوريم كـهـ
 ميشويم. اگَر باكسى برخورد كنيم كه رفتارش شاسِثهُ عضويـت در حزبـ نيست، أو راكنار میگذاريم....


از مقامى كنار كناشتتيل، مىبينى از جاى ديگَرى سـر درآورده است. و

 نبايل بهآنها رحم كنيل. بهتر است لطف و محبت خود را با ما در مـيان

بگناريد...

 - طبت قانون؟ طبت كدام قانون؟ تا امروز، قانون بهنفع ارباب؟ بــود.
 ثديم به يحه درد ما مى خورد؟

 هرا هئوز فر ماندار است؟



- بوشولِيانكا دروعگو است!
-وقت آن استكه گلوى او را بفشماريل!
ـأو را تيرباران كنيل!


 بيشي آرام شلدنده هر سيدم: - با همة اينها، چهه نظرى داريل؟ تصمبيم داريل دوباره، بهبويارين سبٌاى رأى بلدهيلب؟ و همه هيزز برهمان ملار سابت باشلد؟
vor / زاربا استانكو

ـ شُوخى مىكنى رفين! هيج كس خنين چیيزى نمى خواهل. خداوند
ما رااز وضّع سابق نجات داده استتا.
 رای مى دهيم. دست من بشكند، اگَر بخخواهم بهبويارين سباى رای بدهمم.


كمونيستـهاست...
در خهره آروسّ آثار رضايت پيلا شله. ولى من احساس مىكردم، هنوز كار تمام نشُلده الست. هنوز هـهُ هيز هايى كه بايلـ كفته شود، مطرح نشده است. ولى درواقع، هنوز در اين باره درستت نينلـيشيله بـودم كـه
 من آمل و هرسبيل:

ــه دومـت من، من حزب نيستم|.


باز گفتم.
ـ نه! رفيت ليكو آدوش هـم حز
 كمرششت داشتت، ادامه داد:

- يعنى چجه؟ ندى فهمم. تو حزبـ نـيستى. ليكـو آروش هــم سـرّب نيست. يس، اين حزبى كه اين مده دربارة آن صححبت مىكيني، كيسـت؟


 كمونيست پحه كسى استا كه هيبِج كس او را نلديله استP

در پاسخ دادن عجله نكردم، بيينم آروشى چجه جوابی مسى دهد. ولى

 شما ــدمتانان و كارگران... مرد موبلند، با شگغتتى بهمن نگاه كرد و گفت:







 بهنظر من، حزّبـ نيست... گُتتم:


 باد شانخهمايى دريختان آبنوس را تكان مى دأد. باد به گونهها شلاق و






VOD / /اهاربا استانكو

 بار ها مـا را فريب دادهاند. حاللا اكَكر شّما هـمـ... از او پر سيلم:




است. و بعا.، با صداتتت كُفت:

نگُرانانل. اين را زندگى بهها يِاد داده است
".




 شما چهd بايلد بكنيم?

 كننده است...

ـــ بله، بله، او راست میَكَّريد.




V
 درست دركنار من بود.
او هـم جوان نبود، گُر حه سن زيادى هم نداشت. جليقةٌ قلابسدوزى،
 مى مكرد. او در صصحبت دخالت كرد و من با شُگْتى گُوش مسىدادم. زن، روشن، آزاد و راحت حرون میزد، بلدون ابن كه زبانش بيُيرد و يـا در
 بهاو دشنام داد. زن، او را سرزنش مىكرد و او سراسيمه بو د، حتى بهنظر

 تو انست حیيز بیگ يلد:

 - خـيلى .وقت، خحيلى وقتت... تو كورى و جلو یايتت را نمىبينى. تو أحمقى... دارى بير مىشوى، ولى احمتى ماندهاى...

 شرانفمند هستم، بن و بيراه مىگوئى؟
مشل اين كه روغن بهآتش ريتخته باشتنه، زن گُ گُ فت و فرياد زد. ー چحرا!


 مىىترانى شكث كنىى! يعنى بهزن خودت شكك دارى! تو شرهو منى. يعنى

VDV / /اهاربا استانكو
 بهمن و آروشن كرد و بالحن ديگ, درستت است كه من زنى دهانى هستم و، بهجز پالو سيكا") در جاتى ديگرى


 دختر و يكت يسر. و اگكر حرون او را مىشنيدم، يشتر هبـم داشــيّم. ولىى هـهين حجهار تا برایى ماكه فتيريم كافى استا.،
 - بيائيل أين جا! با رفقا T Tشنا شو يل. بيانثل تا شـماها را بيبننلد..



قامت.
 بزرگّ كردهام. ولىى بههرحال بزرگشان كردم. و سالا آلنها را كمونيست بار مى آورم. هرحهار تا كمونيست خوامند بود. ولى دربـارهة ولنگگارى

 (॥غربه، آملده باشئل وه در اين جال، با ما از اقاقِيا صحبت ميكنند... حال و روز من با او اين طور است! ممىكَيلد: از روزهاي آينده مىترســم. از آن
 مى آ يد؟ فردا مهـان طورى خحو المل بود كه ما بخخواهيمم. من رفقا، بهخاطر


مرد דووب بهددمت زمزّمهكرد:

كرد.





يكك نفر از ميان جمعيت ورسيد:

- توى زختْتخواب هم راهشَ نهى دهمى، شته نانا"
 پاسسخ داد:
- بله، حتىى بهر رختخوالب... بهصليبـ سوگّنل. او دثـمن اسـت.

مرد جو بـ بلدست، بلغرد كـرد:
 تو بهمن الجازه نمى_دهي...
جهعيت خنلديل. ولى زن هيتِ تو جهيى بها آن نكرد و ادامه داد:








V04 / زاهماريا استانكو /
 مردم كردنل. در هممين زمان متو جهه شـدم، يككت سوار بهطر فـ ما مى آيل.




 لبحني زه



 آروش ثیش آورد:
 زا معرفى كنم: تتـا آنحَّهيو.

با دفت بهمن نكاه كرد و پرسيلم:






- بعفهى


به آرامیى گفت:
 بهمان صورت تيش نمى Tيل.






 خيلىـا خحرگوش ندارنل.
 بود زد و دوباره رو بهماكرد:
آردهُ گَفت:

تسا Tنكهلِو گْت:

كنيم، من هـم حیزى هنهان از دهقانان نلأرم.
 دهقانان شكا يت داشت. آن ها از رفتن بهـهانهُ اربابى كراهت دارنلد. حاضر


VE1 / زالهاريا استانكو

كارگر، طبت قانون منع شلده امست. چه بايد كرد؟ چهd كسى روى زمبن كار
 هحگّنه مى توان اين زمينها راكشت كرد؟ آخر من يكت زن تنها هستم و نمى نوانم از عهلده هانصلد هكتار زمين برآيـمَ و بهدولت بايل غله تحويل داد وفتى زمين كشت نشود، حططور مىتوان سهم دولت را داد? چـطـر بايل اين مشكل را حل كردد؟ اين روزها، در اين جال، در (أوسـيكا)" مــل


و بعد از آروش هر سيد:
ـ مـگر شها نمى خواهيل زممين كشت شود؟

بهغله نياز دارد.
-ــو من، يكك زن تنها، مىتوانم
ـ ــاهر


كارگر تهية كنيم،
ـ يعنىى شـما مى خواهيل مرا وادار كنيلد تا از اين هانصهل هكتار زمين


وقتت، خودم چحطور زنلدگي كنم؟
آروشُ گَت:
ـ يك جوركى سر و صـورت بــدهيد. وفتتى يكت آدم غـنى فـقير مىشود، هنوز خيلى غنى تر از كسانى است كه هرگز, چحيزكى نداشتهاند. اما آن پحه بهزمينها مربو ط مى شوده بهروشنـى اعلام مىكنم: زمين مال ككسى است كه روى آن مىكارد.
/ VFY




شنه نانا وارد صهحبت شد:

- الين جيرى است أرباب! كسسى نمى توانلـ كمكي بهتو بكند. هـمه
 هركسى بايلد كار كنلا. زو نمى،توانیى كار كنى "... بسيارخوب، زمين را بهما
 به جاى تو و برایی تو كار. نمى'كنلد.


 رومانى هستيّم... ما همه برادر و خو اهريم. حـه بسا روزیى بر مسلـكه دوباره

شـود.

آروشَ گُنت:


 مر دـهها زنلده نمى شوند.




زاهاريا استانكو / VFW

لِكي آرونّ بالافاصله گُنت:




دبگریى داشتل باشد. خداحافظ!
دستش را بهطر ف آروّي و، بعله، بـهطرف مسن دراز كـرد و دسـتى
مححكم و هردانه داشت، با حابكى روى اسب هريلف، عنان راكشيلد و دور
شل،
دهقانان، دور ما حلته زدنل. شته فانا هم جلو T Tمل. سرم را در برابر او
هايين آوردم و گֹفتم:

كرديل؛!...
 هيش او را بيرون كرده بـود.يم. هــيع كس دلش نــمى آيد، يكت عـليل را

 (اسيارتان)) در بخخارست ديلمه استت، أمروز برايـم دشوار است حتى ثصور

 نمىالزذد، خبرهاتى تازه را، هرزوز و گُـاهى هـرساعت، بـايل نخـود ادم بهدست آورد. در آن سالها، اغلبـ و گاهى دو يا سهه بار در سال، بحرانهای دولتى هيش مى آهاس، امستعفاى دولت قبلى و نامزد شدلن دولت جليد، اغلب حنان
/ VFf

ناكهانى بود كه كسى انتظار آن را نداشـت. پيشّ مي آهلد كه در يكـ كافه با

 بهعضويت دولت انتصابو كردهانلد، السثعفاى دولت و روى كـار آمسـن دولت تازه 6 نه بسه بِكت بـيش Tمل جــدى مـربوط همى تُملد و نـه ارتـباطى بهنارضايتى يا فشار مردم داشت. در آن زمـان، در بخارست، رومسانى را دروازه خاور مىدانستينل. و اين بهمعناى T Tن بود كه ماك يكك كشُور عقب افتاده بالكان هستيم كه همهُ كمبودها را از نظر سياسى داريم. مساله هاى


 شُاه را هـم مى حر خاننلن و با دست او كابينه و وزيران را عـو ض مسىكننل.


 را وادارد نا يسر خود را الز سلطنت هحر وم كند و حاكمميت را بهشورأى
 ناسيونال؛ حاكمم مطلت دومانى شـله. شورأك سلطنتى؟ بحود برإــتانو آن را

تعيين مىكرد. و فعالان حزب ليبرالل ناسيونال اعلام مىكردند:






VFQ / /اهاربا استانكو

انين حزَبه تعلاد بانكك

 هرگّز نفو ذى بهاندازه الى يون برإنانو نداشثهاند.
-ـ بله، ممكن. استـ. خخداوند عمر طو لانى بهأو بلدهل.
 نسل الندر نسل بهكهولت رسبدهاند و تا Tآخ عمر، جو انى، عقل و انرزُى خود را حفُظ كردهانل. ـ ـخدا را شكر...
با و جود اين، انلمكى بعل از مرگك شُاه فرديناند، حضرت خحلاوندى،



 ــ خْبر تازه را شنيلدهايلا
_كدام خبر را؟ ـ واقعاً نشنيلدهايد! همه مـعداننلـ...
 ـــأو دارد مى ميرد. در آستانةُ مرگّك است.


 - ولى من مىگويمّ، اين خبر دروغ استـ.

ـ خواههى ديل! او مىميرد. كاملاً روشن است كهه أو مىميرد...
 كفن و دفن فعاليت داثتته بأشند. از صبح تا شُبـ، برأى بهدست آوزدن خبر تازه، كنار در خانه شخخصى نحستعوزير كشيكت مى دادند. آن و قَتههـا، آدم سرشناسى در اين حرفه نبودم، بـا وجــود أيـن، مسرتب يـنـجر هما و



 كنار من قريب میى نفر ديگ, هـم بو دند كه نمايندگان معلبو عات بـخارست بهسساب مىى آمدند. -أو مىميرد!

 فوقالعادهٌ روزنامه را Tا ماده كردهايم. فهط جاكى روز و ساعت مـرگك را خالى گُذاشتهايم. گمان مىكنم فوتىالعاده زوزنامهُ ماء جلوتر از دبگكران

پـخش شود.
ــ اگك او هنگام شـبـ بميرد?

 هستنن.


مى ير سيلديم:

- حال جنابـ نتخستوزير چطور است?

$$
\begin{aligned}
& \text {-در لباس گرم دراز كثميده است... } \\
& \text { ـــاميلى هسـت? } \\
& \text { _اميل بهاحیى } \\
& \text { _كه زنده بماند. }
\end{aligned}
$$

 از پجند روز و حداكثر يكك هُنته ديگُ، كار خود را آغاز مى كنند و خيال

دارند بهمبجلس برونل.
ــ يس یـرا آفا، نُراحت بهنظر مىرسبد؟


 مى خواستم خبر هایى دقيقترى داشته باشمم. مرگّك آدمى مـثل بـرايستانو،


 هحند سـالى بود او را مى شيناختم تلفن كردم - جناب وزير، ممكن است مرا بِلديريد? وقت شما را زياد نحخواهم گرَت.

- چهه فر مايشى داريد؟
 مىكند. هربار كه ليبرالذهـا بـهحكومت مـىرسبدند، وزارت راه بـهدكتر
 برای جاده وضع خواهد شد. در پاسخ دكتر آنكَهيو گْتم: - مى خواهم درباره جادهها؛ صحبت كنيم جناب وزير، روزنامنهُ ما ما
/ V\&A

در نظر دارد، مقاله مفصلي در اين باره چابِ كنل. بیش از آن كه مـقاله آماده شود، تصميم داريم با ثنها مشوردت كنيم، بحراكه تنها شما هستيل... - فهـيلدم، فهمبلم... البته حالا وتت ثناسبى نيست، ولى هـروقتا، صحبت از جادههاستـ... بسيار خوبـ. مـوافـقم. مـىتوانـيلد در خــيابان ((اسبارتانا)) مرا بينيلد.
وزير هُيجانزده و مضطرب، حتى ميعبى بـود، ولى مسن وانـمود كردم، هتوجه اين مو ضوع نيستم و هرسش هأى خود را در زمينهٌ طرح هاتى او درباره جادهها مطرح كردم. جه جادههايى را در اولويت قرار دادهابِ
 ساخته مىیشوند؟ آيا خيال داريل يل جديلى روى رود دانوب بسازيد؟ و
 در دنتر يادداشت خود میىنوشتم. وڤثى كار دصاحبه تمام شلـ، نـاگَهان هرسيلدم: ـ حالٍ جناب بـرإيـتانو پـطور اسث؟ درست أست كـه حــالش رو بهبهبودى نيسـتـ؟
 ـ تعجب استّ. شما روزنامكنويسىها از هوخبوى اطلاع داريلـ، ولى

 او عيادت كنم و بنوانـم خانو ادهٔ او و هم تطاران خودم را بهضروروت عمل جراححى تانع كنم. عمل بايلا هر حهه زودتر صورت بگتيرد... ـعمل? - بله عمـل. - در اين صوربت اجحازه بلدهيد انلكى بيشتر كنجحكاوى كنم:كــدام

V\&q / زأهاريا استانكو

بكك از جراحان مشهور؛ جنابـ نحسيتوزير را عمل مىكند؟ هرسش من، سرانُجام وزير را الز كوره در برد. تقريباً فرياد زدن
 از ياد بردهايل كه من هـم جراحم؟؟ نمى توانيم اجازه بلدهيم، زندگى رهبر سزبمان بهدست يكك جراح ناشناس بيفتد. من جنابب نخسـتـوزير راعمل

خواهم كرد. منك و نه كسى ديگر.

- مرا ببخشيل جنابب وزير! درواقع غراموش كرده بودم كه شما، يكت جراع مشهوريل. و اين، شايل بهاين علت باشلد كه عادت كرددايمه ر.يال سياسىى را، اغلب دد كسوتـا وزارت بيينيم• - بله اين طور بوده و همين طور هم خحواهل بود... اگكر خلـا بحخواهد، نتخستوزير هم خحواهم شـلد.
 نخست دوم شما را، كه جراح قابلى هستيله فراموش كردم. ـ عببى ندارد، صرفـنظر مىكنـم. همهُ روزنامهنويس ها اين طورنلد:

 - عيب اصلى شماها اين امست كه بهحزب ليـبرال اعـتقاد نسـداريـلـ. بهخودتان حت مىدهيله حتى از آدمى مثل من انتقاد كنيلد. ولى سراسـر زندكى من، مىتواند معرفـ من باشُلـ مى ثوانيلد درباره ز زندگى من نـحقيت كنبد. زندگى من، مثل شبنم تازهٌ صبحگًاهى،.. مثل هرثو ستارگانّ، و مثل دامن مادر مقدس پاكت امـتـ... همين طور مثٔل ترانههاع مردمى... ـ شـها ترانه هاى مردمى را دوست داريل، جنانب وزير؟ - بله ذوست دازم. هررومانيايى بايلا تـرانـهههاى مـلى و مسردمى زا
/ $/$ / VV.

دوستث داشته باشد:
هانيزْ بود و هلوالى بل و باران. هوا سرد و ناراحت كننلده بود. شـهر، شب و ردز خود را با ابر سياه مىگّراند. بهدنتر روزنامه رفنم و گزارش

خود را نوشتم• سردبير، حتى از من تشكركرد.


 زيادى درباره متوفى. و جسلد بزرگك و سنگين او را بهدست متخخصصسان سهردنل تا Tان را مومياثى كننل. همان روز، جسسل نحخـتوزير را در تالار
 سلطنت، كه هنوز از وحشت خانواده برإتانو خلاص نشده بوده برادر او

 دوران سـختى را در پָش دارد.

- ولى مىگويند، ليبراللهاى جوانى، دوكا را نامزد كرددهاند. ــ أين مساله، بعدأ حل مى ثـود. مساله مههم آن امست كه تلدرت در

اختبار حز بـ ما باقى مى مـاند, اين، مهـم المت.
 ارتش دارد: همهُ زُنرالهاى بانفو ذ، عضو حزَبس ليبرالانلد...
 شُد... بعل از مرگُ شاه، الىيون را هم از دست داديـم... - فُديناند او را بهT Tسمانها دعوت كرد. از مصـاحبت با (امـقدلسانه)
 ليستهاى وزارت با هم مشُورت مىكتنل. و تـصميم مسىگيرند، از بـين

زأهاريا استانكو / VV

بزرگك است. مرانجام كسى در ميان آنها پيلا مى شو د. مردم دوست ندارنله، برای هلتى طولانى، غمگِين باشند. بسيارى از
 بهويرَه مىى خواهنُ درباره كسانى كه در زنـدگى خـى

 بى حركت و بدو"ن قلرت دراز كشــيلده است. دستهـاى او، دستهـاى بزرگّك و نيرومندى كه با Tن ها سفينه دولت رومانى را مى هحرخـانْل و بـا بى افتادداندل: دستههاى ناتوان و خشُك شُلهة مرده. To
 دوستان نزديكى داشت! ولى حالا، نيازى بهاو ندارنل. بسيارى از آزهـا حتى براي تشييع جنازه نباملدهاند:
Sie transil gloria mundi ${ }^{i t}$
بنابر وصيت مرحومه بايد جسلد او را درگورستان خانوادكى هملكـ

 صوردت گر فت. در اين سخنرانى ها، ستخزگويان حزب ليـبرال و درجـال
 جنگگيده بود شركت داشثنند. هــمه سـلوكك و مسهربانى او، درايت او را و

رفتار عاقلانه او را ستو دنله و او را تا عرش بالال بـردنل. در ســخنزرانـى ها



 سياست بود. بزرگڭترين در ميان بزرگترينها. بكك دانشُـجوى دانشكلده فـلسفه، كسه در آرزوى شـهر

مى مو خحت، أو را با پترو پاول متّلدس مقابسهكرد:
 الىيون برايتانو رومانى اهروز را بناگذاشت... كسى از مبان جمعيت، با صهداى بلند، بهنحو ى كه هـهـ شُنيلند، كُفت: ــاوهو! الين مرد جوان خيلى تنل مىىردا بلديهى است، مراسمم خاكُسپارى برإتانو را اهوى ملى اعلام كردنلـ. روزنامه ها نوشتند، تمامى كشّور در عزاتى برإتانو سوگوار است، و خخبلى ها
 گُمان نمىكنم، در تمامى كشور، حتى يكُ نفرگريه كرده باشل. اغلب اين

 فراموش مىيكنند. روز خاككّسپارى حتى يكى از روزنامهها هم، نفش اليوين برايثانو

 كس يادآورى نكرد كه اليون برايتاتو بود كه در سال 7 با 19 16 روهانى را بهجنك كششانل. هيتِ يكت از سـخنرانان كنار تابوت برايتانو، حـتى يكـ

زالهاريا استانكو / VV~

كلمه هم درباره سركوبسهای خونين كارگُان أعتصابيى برزبان نياورد. در

 بهبستگى ارباب خود با طبيعت تو جه داشت:
 Tآسمان هم گريه مىكند...

- بله، بله، آسمان و طبيعت در عزاع الىيون برإِتانو مىگريل.
 يكتصدا، حمله به كابينةٌ جلديل حزُب ليـبرال را Tاغـاز كـردند. بـا دكـتر
 مـحلس برخورد كردم؛ ايستاد و شروع بهسرزنشى هن كرد كه بهقول خود

وفا نكردم:

- هـيزى دربارهٌ طرح من برای اصلاح وضع راهها ننوشُثيل.

ـــدرست اسدت، هنوز آن را ننوشتهام جناب وززير.
-

- به خاطر حادثهاي كه يّيش آمسل و شدـما از آن بـانهبريل، جــناب

وزير...
دست مراگرفت، به كنارى كشبلد وگفت:

نظرى داريل؟


 است)،. مى ترسـم، اين انهامه تا ملت ها روى من بمانلد. حتى ممكن امست در

تاريخ حزب ناسيونال لبيبال و در تـاريخ رودــانى هـم تـبت شــود. جـه
وحشتناكث استا

عمل ناجار بودبي گلويشان را بار هكنيلد...

- آخ، حتى شما!







 تازهای، آزادى مطبوعات را محلدود كنيد؟



او مى نواند برای ديگران نمونه باشلد، بهباد حمله بگيرند؟


 بكزيبائى مى گذنراندندن.




زاهاريا استانكو / VVه
 را بهفتل رسانلدنله, دوكا در (اسينابه)، وقتى كهه از كاخ سلطنتى شخارج شد تا بهبخارست برود، كشته شد. لزيونرها، نـخستوزير را بـا رولور و روى
 ایيوين برإيتانو را بريله بـوده، بـراى سسه روز و ســه شثب، نـحستوزير روهانى شلم. اين سه شبانهروز براى ليبرالهما لازم بود تا بتو اننل رهبر جلديل


آخر شـب مطلع شدم و بلالذاصله بهاو زنگك زدم: - به شما نبريك مهى

برای شُبِّا دارم!
او تشكر كرد، ولى بالافاصله از من پرسيل:
 مو فقيت بيشترى صحبت مسىكنيد؟ مڭكر بـالاتر از نـخستوزيرى هـم مى شود!


است. ناببالسـلطنه، مقامى نز ديكك بَ4 بادشاهى - عبجب! بله حتى با شماست. اين فكرشُ را نكـرده بـودم... گــمان


خوش آهنكت امـت... خخلى خوش Tهنگك...

 ليبرال سـلطنتى، بهر هبرىى بولى مايثر بدهلد. سلطنتى ها، نتوانسـتند خـود را بهتر از ليبرالهها نشان دهنل. اين حزبس مواجه بهاعتصاب بزرگك كارگگان














بورزّوايى.








 ونادارنّ، در بخار بـت ماند.

زإهأريا استائكو / VVY


 خود كه سىى مال با درستى و ايمان بهاو خخلمت كرده بو د6 را جوابس كرد.
 مى مكنل! شما تنها در بحخارستت سى و شتش خحانه داريد!

ــ الين كار را خحودم مىكنم، سهرافيم.



مىكردم.

- ولى اربابس، شُما از هفتاد سالكُى كَّشتهابل، بهزودى هشتاد سالثان

مى شود.

- خـو دم را مـالم و خخوب احساس مى كنم سهرافثمم، و آمادهء فعاليت

هستّم. همى خواهم بيشتر بهدنبال لوول بروم سهراففهم.

- يول الرباب? شـماكه خيلى هول داريل.

ـ خ خوب چه عيبى دار دأ
سهرافيم از خحدمت معاف شد و دكتر آنگهليو خودش، كارهايش را . جاجثل حكومت را بهدست كرفته أست كه كمونيستها هم در آن شركت دارنلـ در اولين فرصت، شُاه خودش را از دست كمونيستها خللاص و
 اين طور فكر مىىرد. تمامى ببورزوازى رومـانى امسيلدوار بـود، چحـنين هينى آملىى رخ دهلد.)


ساعتهأى فراغتى هم باقى هانده بود كـه بــوانـدگَـذشته را و، بـهويزه، نزديكان و دوستان خود را، كه تقريباً هـمه مسرده بـودنله، بـهياد آورد.
 خود شكل داده بود، بهياد مـى آورد. او بـعلد از تـمام كــردن دانشكــلـة يزششكى، با اين كه مى توانست در بخارست جـا و مـفامى داشسته بـاشلـ،
 مىداد، زيرا آرزوى پولدار شللن، در آن روزها او را عندابـ میى داد. در ولايت دوردستى كه پزشكك بهزحمت پيدا مى شلد و جان آدمى ارزششى نداشت، شريع فعاليت هز شكى برانى او سودمندتر بوه. و حسـابـ دكـثر جوان درست درآمد. از صبح تا شبب، با بكث كالسكهٌ كهنه كه فــنر هايى شكسيّه داشـت، در منطقه مىگگثت، بيماران را معالجهه، در ضمن درآمد خود را ذخيره بمىكرد. در بين بيماران او كسى بود بهنام آنانول بوركوثي كه صـاحب زمـين هاى زيـادى بـود؛ أيـن زمـينها بـرأى كشت بـهدرد نمى خور رد، ولى برایى دامدارى مناسبب بود. و دكثر آنكَهليو راه ريشر فـت را بيداكرد: از بودكوثى جيزى باببت معالجهُ او نمى گيرم، در عوض با با بكى از دخترانش ازددواج مىكنم.
در همين زمان، حنند مهندس خارجى بهآن جا آملده بود كه با خود دستگاههاى غريبى داشتند و زمينها را در جست و جوى نفت ســي مىאردند. بوركوثي نتخسنين كسى بود كه باكمثانى نفتى قرارداد بست و
 دكل هاى نفتى ظاهر شلد و نفت از يكى از چاهها فورالن كرد، دكتر آنكهليو متو جه شله، حنى يكك دقيفه هم نبايل صبر كند و يششنهاد ازدوراج با دختر
 بودكوش كه باران طلا بهسرش مىريـخت، نزديكك بـود از ذوق ديـوانـهـ

شود. بزأىى شُود يُك اتومبيل خريد؛ در آن زمان در تمام رومانى، تعداد
 بوركوشى و دختر كوهكشن در بِك نصادف اتومبيل از بين رفتند و دكتر


 استفاده كندكه، در كنار ثروت، شهرت هـم داششنه باشلـ. ـ دـكتر مىنىكا آنكَك ليو، ثر وتمند شلده است. - ثروتمند، وازءّهافىى نيست او هليونر شلده أمت. ـ خيال مىكنيله، حالا او بهسياست رو آورد؟ ــــــ، أمرى طبيعى است...
 وه براى خـود، هـمكاران مـطمثن و مسعتبرى را جسست و جـو مـى اكردد، هيزهايى دربارة دكتر مليونر شنيده بود. اول او رأنماينده مجلس كرد و ميس، چسست وزارتث را بهاو داد. تصـادفاً لبست رزارْت راه خحالى بـود و
 مساله هاى حمل و نقل شلد. درستـ است كه، در عين حالّ، عنوان استادى


 بهدمت آورد.
 مالناندوزى را اذز ياد نبرد. هوسى تازهانى پيداكرد: زمين ميخريلد و اموال غيرمنقول خود را افزايس مى ايداد. دكتر ميكغت:
/ VA.

 هيتِ بالايع برسر زمين نمى آبل.

مىرود...

- بــله، ايـن درست است. ولى نشركتمهاى سـهـامى مـمكن الست


نمى شُود...


 بو د. دربارة او مىگُمتند، هروقت به كـافهاي مسىرود، بـلافاهله بـعلد از

 بخواهمى؟ بهياد دامثته باش، من همهُ حساب خو د را يرداخختهام.... مـــوقع خــروج؛ هـول خـردى از جــيشّى درمـى آورد و روى مسيز

 مىىرد و در جيبسٌ مىى انلا/ختك بعد دوباره آن را بيرون مى آورد روى
 ندى توانست بيول را بردارد، زيرا بحنابس وزير سابق هنوز نشسته بود. اين وضع ادامه داششت تا پسركت را بهميز ديكُرىي بـخوانـند. Tأن ولت وزير



VA1 / أهاريا استانكو

خو د را حفظ كنلد. او مى كفت:
ـــسى كه بهراحتى يكت (الىى) را خرج كنلن، يكت مليون (الىى را هـم
 براكى او متاسفت بردند:
 ديگران اعتراض مىكردند:

يعنى تنها نيست.

- خيال میىكنى همه T نها را با خودش به گور ببرد؟

 مى شُناسنلا، الشتباه مىتردينله.
در سال هایی جنگك، و بهويرّه در آغاز جنگك، ثرو تمندان بتخارسـتـ، خوش و خرم زنلكى ميكردنل. جيهه دور از بخارست بود، اعلام خحطر

 و كافههاى تازهالى باز شلده بـود. شــيادان و كـلاهبر داران، بـا الحـتكالر و
 مى شدند. سحتى تثاترهاى تازهأى در بحارست كار خود را آغـاز كـردند. يكى از اين تُاترها در زيرزمين يكك برج مسكونى گشوده شــنده بـود و "آلركاديا"، نام داشتـت.
رنيس هيات ملـيره شركت سهامى صاسبان „آركاديا)، دكتر مينىكا


/ VAY



 لأَم برأى تاسيس تئاتر جلديل را بهدسبت آورد. در نـحُستين نمابشى خود

 كارگردان و ملاير يكت تئاتر است.


 برانى نهويس تويكا يالوث دست میزد و ابراز اسحساسات میىكرد و، بعد از نمايش، در (اكاپشو) با او شـام خحورد. أين هردى كه هـميشه در رستورانها

و كاففههای شَلو غ مشهورد یلآل بود.

- بينيد! تقريباً مشل فيلم „فرشتهُ Tبى"). ــ آ فرين برينرمرد!

- و گردنبند مرواريلد بهاو هلديه كرده استا.

 خودش، در محفل هاي هنرى كسى شـل. در برابر او، دنـياكى اسـرارTمسبز تازهای خودنماثى كرد كه، ييش از آن، ستى تصورىى از آن نداشت. در
 و بههربهانهای از كوره در میرفت و بهبازیگران دشنام مى داد كه، البثه؛

VAr / زاهاربا استانكو

T T آلا هـم در پاستخ دادن بهاو در نمى مانثلد...
 بيشتر اححساس میكرد كه، اين آدمها و اين رفتارها، درست همان خيزى
 گُريم، هميشه مى شلد به هنر منلدان جوان نيسبر هنه برخورد كهه، بهمناق آقاى


تازه كار، آوازخوانها و بالرين هاى جوانكه دوست داششت.

 دارد هرحیيزى را بيينلا، هو هيزَى را...

 با آنها شوخى كنل و بهاهركارى دست بزئلد تا آنها و خود را شأد كند. و اين همان كسىى است كه هميشه فروتنى خـود و به بابىبنلى خود بهمو ازين
 بههرترتيبى، شاد باشل. كشفف كرده بود كه زن هاكى جوان ظُريفن و، در



 نداشثت. حرا

- براى أين كه اححمق بو2م! فقّط حماقت!
 بوركوشا را به ياد مىى آورد كه ينّج دختر برأى او آورد و، سيس مُرد. حتى

در جوانى، بدنى لاغر، نحجف و سرد داشت. زيبابى راكه اكي اكنون در در درون
 ارزش داشتت.


 و استراحت مىكرد.

 از هجوم هنرييشهها و ديغر آشنايان مشكوك








 „اووسبكال، بهدست آورده بود، بالبخخند مى گفت:

دهاتى ماده بود و ننها مى توانست بجحه بلادنيا بياورده. خواهران تسا اعتراض مى ركردند:


VA0 / زاهاريا استانكو

فاسسل و آلوده را تاييل مىكنى!
-

زُنلههوه رابططه دارى...
جهان را هرزى نِيست.
تنها زندگى است كه هايانى دارد.
جهان بـعیايان است...
وقتى بها


در راهرو بيمارستان، بهساريرزو هيبوبانو برخرزديم. او با اشتكى كــه



 روى صورت او جارى بود، ولى ابن، اشك متفاوتى بود. ريرسيلدم:
ـ زنلده است؟

- بله زنده است، زنلده... و زنلده هم خواههل بود! او زندگى خو اهد كرد!
بهاطاققى زفتيم كه ســيكهنونى در آن خــوابـيلده بـود. خسبـته بـهن نطر




اجازه نداد بهدنياى ديگر برود...


## فصل يازدهم








 ديگرى دربارة الم مىزنند ....


 كادرهاى متخفى بودهالى، فكر مىكنى كسى كه جزو كادر حزبى است،

انسان نيست؟

و بر آن تاكيد دارنن. و ما دشمنان زياديى دأريم.
 هرطور كه دلشان مى خخواهل فكر كنند...

 لطف كردند كه سرم را نگرفتند.





 مى خواندم.

- يعنى داروارى، T Tگاهانه معالجه نكرده است.



 -و خيلى كار ها... ولى دكتر كجاست؟ هنوز اين جاست؟


VA9 / زاهاريا الستانكو

زيادى در انتظار او هستند.

- يس وضع تو چحه مىشُود? تو دوباره زير نظر داروارى خواهـى

بودP


- لیس حیى؟
 بخارسدت است كه با مفارش دكتر ما بهاين جا T ملده. يكت ساعت قبل بها ين جا رسيل.
سارميز|اضافهكرد:
- خانم بسيارخحرب و مهربانى است. فقّط بهنطّم میى رسل... احتمالاً


داشتنه باشلل.
زندگى زرين است، زندگى سيمين است،
ولى من، مس را، بيشتر مییلسنّلدم،
ولى مس، در دل من، بيشتر راه دارد.
روزا... هيَع چحيز غيرعادى در ابن نام وجود نداشثت و هـيـيح گـونه
 را روى خودشـان داشتنل. بعضى ها، خحلى ماده روزا بو دنلـ، بعضى ديگر دوزلكا يـا روزاليـا. حــتى زنـى را مسىشناختم كـه ســينفوروزا صــايش مىكردنل. در جـوانى راهبه بود، بعد با يكن گروهبان طبلزن ازدواج كرد
 مى شود.






 مىنوشتم. ولى در ابن الواخخر و بهخموص لمز زمانى كـه مسبارزات سـاد




اندكى بهنوشتن اين كتاب داشتم. ميگهنوش گفت:
 هی هیيزى را بهبلن من وارد محىكند فتط مىدانم كه اين مايع، زندگى مرا نجاتت داد... هائيز مال هِهل و همبار كه حزب كمونيست فعاليت آشكار خود را


 روشنفكران بود. ذر بين كموئيستهـا، بهامهطلاح ",




val / / الهاريا استانكو
سزب و در زندگى أجتماعى بهدست آورند. وتنى سبـگگنوش آن طـور
محترمانه درباره دكتر حرف زدد، بهخودم اجازه دادر درم بيرسم:


 وفت، زنى بلندبالا قرى، ثبيه ورزشكاراران، وارد اتاق شد. اتاق تنها با با با يكت




 - دوزا هاواوليان... من نكان خور:دم و يرميلدم:
-
زن بـمن نگاه كرد و آرام ياسنغ داد:

- برانى شمان روزاكاكلبِ...




 با باو..
/ V8Y

درختان را آزار مىداد. روزاه آميول را آماده مسىكرد. چحـراغ الكـلىى را روشن كرد تا سرنگك را بسجوشاند. بـهاو نگـاه مسیكردم و زوزهٌ بـاد را هى شُنيلام. باد حزن آلور و سرد پائيزى...


 را شكنجهه دادند و كشتند.
دهقانان تو أنستنّل، چهه آن هـايیي كـه بـهدستور زنـرالل آوره رسكــو تُوباران كرده بودنل و چجه آنهايى راككه بـهدستـ رازنـدارمهـاى اليــون بر ايتانو ــ همان برايتانويى كه,.. - شكنـجه و سـهس كشـنه شــلنه بـودنلد،


 سركوبـ قيامكنندگان از خاطرهها نمىدفت. مالاكان هي؟ درميى از قـيام
 حتماً با حرص و ولعى بيش از شبل. روستاى ما، از دانوبس دور نبود. و در آن جا، در آن سوى دانوبـ، جنكگ بالكان شعلهور بود. ولى، با آن كه اغـلب جــكاستانسكو مـامور
 ضهمن دستيار كُـر كـليسا هـم بـود، خـلاصه خـبرهاى جــنگك راكـه در

 داشتننل. مردم، همان هیيزهايى راكه شــنبلهه بـودنـلـ، در خــانه و در كـلبة روسثايى خود تكرار مىىردثن:

- بلفارها، ترككها را در... ثكست دادهانل... ــانقلابب در فسطنطنيه آغاز شده است... - يوناني ها، ترككها را در... قلع و قمع كردهاند...

ترككها از مردم بالكان شكست خوردنلـ، همان مردمى كه در طول چحند سلده، زير ستـم آنهـا بــودنلـ. بـهنظر مسىدسيلد، امـهراتـورى تـركيه،
 ـ شنيلدهاى! ترككها همةٔ اسيران مسيحى راكشتهانل...

 سرگرمى مأى مورد علاقه انورهاشا، وزير و داماد سلطان است. - در تركيه، همهْ ارمنى ها راكشتهاندلد... ـــدر ارمنستان، تركّها راكشتهانلد...
ـ- تو از كجا مىىدانى؟

 مىىويند...

بيمارىى هلاكك مىشو ند...
- تيفوس... وبا... طاعون...
 گفت و گوها را مى شنيلدم. دلم مى خواست، اين حرشنها را از يكتگُ بشنوم و از گوش دوگگ بيرون كنم. ولى نـى ثوانستم. آنها را الز حـافظة


















 التهاس میى كردند آنها رانجا






V80 / / زارما استائكو
 نسى ثنبلد، سربازان بهراه خو د ادامه مىدادنل هو با هو نبن هاثى خود بدنم را له میىكردنل. بيهار بودم؛ بيهارى دم مركُف. دركت نوود را الز دسـت داده

بودم و عرت از مهه جا جاى بدنم . جارى بود.
بزركتر ها مىگْتندن:

بزرگُ مـ شمو ند...



 و دندلنهايـم ثمايان مى شدل.



 ثدارى. و هرگز نتوانسثهأى نو دت را مـير كنم! - ولى اين مو خوى ديگُرى است. غذا خوردن هیيز خوبى المـت خخود

-


 ك


 عمو زُيكو با شادى خنديدي









 مىى كردند. ولى زندگى علف دراز نيست. بهار، زمين را میى شـشكافندو و بيرون









VaY / / زاماريا استائكو

برنوشت و طالع تو هـم، همين است... حتى شاهان هم نمى توانئد از اين سرنوشت فرار كنند... بله، بله، روزى خخو أهل رسيلـ كه تو هم علف بشوى
.



ـــهله الVها، آنها علف را خخيلى دوست دارند... همبن حالا هم بايد
 هستى. آنها ممكن استّ، دزست در زمانى كه انتظارش را ندارىى، بهتو لِگّ بزنند, مُمههاى مسحكمى دارنـد و لگـــدهايشان كــارى اسـت. آنهـا مى تواننل هنأن ججفتك بيندازنل كه آدم را بكشُنلد. ـ آه خحاءى من!
 را جئدان دوست ندارم... أسب، هيز ديگُرى استـ. در اين دنـيا اسبب را

 سوار برامبب و در لباس مقّس تصوير مىكننل. امبى سفيلد و شكو همثنـ،
 زيبا هميشه سوال براسب سفيدنل... اسب، در همهؤ قصهه ها سفيل امـتـ، تنها ديمينزى متدس، آن طور كه افسـانه ها مىگَويند، براسب سوار اسـت. اسبـ او، مثل آتش مرخ الست... هـهچون شُعلهاي فروزانי...

 مى آTلم. و بهويزه اين روزنامه بود كه صــحنههاى نـبرد را بـا طـرحها

هكس هاى رنگگين پاهِ و متشر هـكرد. اين روزنامه، بـرأى مــملم مـا،






 آتش أز هردهـا بلند مى شلم.
 ديگّران، درست بههمهن دلّل، خـل را با باد شهى آوردند:
 جنگك. نسجات دهد

- در كلبسا. در كليسا بهخدا نز ديكت تركى.




سرزنمّ مىكـرد.



- همبثشه بهياد خحدا بودهأيمه، بدر رد مانّه.




زاهاريكا/ستانكو / V99
رسيده است كه آنها را خشكك كنبي. ولى پلدر توميتسا بولبوكي، مـتوجه طنز نمى شـلـ.

- چحطور ممكن امست، فديسان را خشُك كردب؟ بها آنها نگاه كنبد:



 از آن چه حق ماست.
 چحهرة آنها روى ديوارهاى كليسا نقش بسنه است.
 آنها را


مى رويم و باكهنه يا حوله آن را خششك مى كنيم.

 باقى مى ماند.
 بكاندازة كافى مالبات مىدهميم، و حالا ماليات جديد؟ اين هول را از كجا بياوريم؟

 هالا موفع آن استى خسّت بيخرج ندهيلد و از يول خود بخنذريلـ.

مردم شكايت داشتننل، ولى مر آخر در حياط كليسـا اجتماع كـردنل.
 كننل وه اگكر تكافو نكرد، خودشان هم هحيزى روى آن بگنارنلا. سخن
 كاملاِّكافى بود. آن وقت هرسشى دربارهُ شيروانى پيشُ آملـ. - بن خيلى خحوب شيروانى ساز را مى شناسـم. در حال حاضر گرفتار است: شيروانى تازهای برای كليساى رو ستاي پوويهووده) درست مى كنل. ولى بهزودى Tازاد مىشود. بعلد از تابستان مى تواند شيروانى و برج ناقوس كليساى ها را بازسازى كند.



- يعنیى او...
 شيروانى جديد نصبب كرده است. استادى زبردست و انسانى خوبـ است. اگر هول بهاو داده شود، بهترين شيرواتى را مىسازد. مهم اين استـ كه أو همركيش ما نيست، او يهودى استت، يعنى...

كسى تايِلدكرد:
ــمن هم دربارهُ او شنيلدهام: استاد خوبى استـ... - يعنى بابل كسى را به(وويهووده، فرستاد تا با او ڤرار بخڭارد. و بهتر الست بااو چحانه بزنيم، مـاكه آدم هاى یولددارى نيستيمه... ــالبته كه حانه خواهيـم زد؛ از اين بابت ناراسحت نباشيلد...

 كه در كار بهاو كمكك مىكند، بههاواو ميلدو) بياورند.
.

 بُشهر هاكيزه امـت.
ــ آياصاحب آن
 دارنل.

تا خانه يسكونى خحيلى نزديكك است. همان عصر، گُاركى حامل خانواده شيروانىساز و وسـيله هاى او، از (اوويهووده) رسبد. ما بحههها، بازیى را بههم زديـم و برای تماشایى مهمانان، بهطرف آنههـا دو بــيـم. بـارى كـه آبرام كـالب بـه همراه دانُت، مـا را
 كه در آن، استكان ها و فنجانه ها را در علف بیتحبلده بودند تا نشكننل. فقط همين؟ فكر مىكرديمه، اينه ها برای يكك شهرنشين، كافى ثيست. لابله، بقية وميلههاى خود راه در خانه، در شهر؛ كذاشته امست. ولمى بعد فهميلديم كـه كالِبـ، خحانهاع در شهر ندارد و هميششه، همةٌ وسيله هانى خود رأ، از بكك روسنا بهروستاى ديگر مىيبرد....

زن شيروانىساز گفت:


- بعنى شـا مثل بثيةُ شهرىىها، خودتان را نمىگيريل؟

،
خانواده́ 「براp كالب عـبارت بـود از هــمسرش، زنـى بـلندلمقامت بـا


/ • •

يكت شاكرد مـم داشتـ: تُركى كوتاه تلد با لبـهايى كنفت و آويزان، بهنام
سليمان.
شيروانىساز، با او در شهر (تورناه، در كنار دأنوبس، كه در ذهن آن روزى منه در مرز جهان ڤرار داشثت، آشنا شلده بود. شــهر ديگـر كـنار



داشت.
همهُ شهرهاى كنار دانوبب، زمانى، جزو استحككامات تركيه بهمُمار مى رفنينل. ملدتها بود كه سلفلهُ عثمانى ها تمام شلنه بو دنله، ولى بسيارى از


 در رو سثاىا ما، زنـها بهـمسر شيروانى ساز علاقهمند بودنل. جوانترشا
 تو جه داشتيم، گرجه تا انداز هأى هم از او میىترسيلديم.


ـــهـ نـيستـ.


شُيروانى ساز و خحانوادهاثُ در شحانه يسكونى منزل كر دنل. خانه، نو و تمبز بهنظر مىدسيله زيرا مـالكك آن هرشش مـاه بكت بـار، آن را ســفيل

 مىكنل.

زالهاريا استانكو / با

زنهای (أوميلوه) خيلى زود مطلع شلدند كه، آسياكـالبب، از مسردم
"(مولندووكا) است.
زنها باگستاخحى از او مى آرسيلند:

- تهطور شُل با آقاى كإلبِ ازدواج كردى! تو جوان و زيبائى، در حالىى كه Tبرام قلى كو تاه دارد و جوان مم نيستـ... هندان تئاسبى با مـم

نداريلن...
-ـ بله شـوهرم از من مسـنتر است. ولى مسرد مـهربانیى است، خـيلى


 روى بامها مى خرخخلد. ــشما دختران تشُنگى داريد، آسيا. خداً آن ها را سالم نگه دإرد. ولى آن ها، هيمَ شباهتى بهT فایى كِلِب ندارند.
آسياكلب مكا خنندد و دندانهماي سفيد خخود را نمايان مىىكند:

- يواشت تر... ممكن امست آبرام بشنود...
- مو ضنوع حیيست

 آرام و باتفاممى داريمم.

 موقرمز هانز ده سـالثى را تمام كرده بود، نِا سيز ده سـاله و روزا يازده سالل

/ / / باد وبالز
 بهجنيا آملنلد. و اما ووزا... بله، روززادـ (اسلاتين") متولد شل. مـا سه سال تمام در (اسلاتين) زندگى میى

همهُ بیجه هاى خهيابان مال، و از جمله من با دوزا بازى مىى
روزا مى يرسيل:
- يسر، امروز كَجا مىروى؟

ـمن هم مى آيم.

- مرا هم هسر حسـاب كنيل، فقط هرا هم ببريد.

ـ اج اجازه بدهيل بيايلي، بهشرطى كه طاقت داشته باشُل. بايد فول بدهد

$$
\begin{aligned}
& \text { كه از درد } \\
& \text { روزا فرياد میىدن }
\end{aligned}
$$

ـ ـاقتا ميارم، طاقت ميارم! من بهراه رفتن عادت دارم. مى توانمه؛ مثل شـما با پأى برهنه بيابـم....
 - بِبنيل، "مروم•
و او با ما مىى آمل و دليرانه تماممى راه رأ طاقت مى آورد. هى توانست همراه ما بلود. بهبيشه مىرفتبم. بهاو ياد مى داديم، درختشها، علمغهاها و


; الماريا استائكو / A.


 همهٔ جانوران هم اسـم دارنل...
-ـاين اسمهها را هیه كسى روى آن ها گذاشته است؟



 ـــى دماغ فندقى! زود باش، بيا اين جا.



 جا، پادماغ فندقى تيزدندانه،. تيز دندان دماغ فندقى... مادام آسيظ سرـحال بود از من خحوشثى مى آملـ.

ـــد ستتت را جلو من بڭگير!
 آبـنباتهايى كه مادام آسيا بهمئ مى داد، چحقدر خوب و شبرين بود! در


شير وانىساز مى ثرسيد:
ــبله شيرينه، تقويباً مثل عسل. ــ دماغ فندقى تيزدنلانن، ديروز هم دخترم را بهجنگل بردى؟

- جنگگل نه6 بيشه. دز بيشه بوديم. ولى من او را نبردم، او خودشى را بهما بنلكرد. هـا فقط بهاو أجازه داديـم با ها بيايلـ.

.ــبله براكى اين كه بيشه جاى دورى استت، خيلى حور از ⿴أوميلدو)،
 كالب عصبانى مى شود. آقاي كالب مي تر سل...
ـاز هحى
 برخورد كنيل و Tآن ها، شها را الذيت كننل. حتى مهكـن است حادئه بدترى هـمرّ دهلد...



 در (!بادولياس) برایى دختر سوركان، حهג اتفاقّى افتاد؟ - شحرا شنيلدهام. لازم نيست تعريف كنيد. آخر من يسرداثى ستهلوتَا سوركان هـسنم.
 - بسيار خوبب، دفعةُ بعل، زودتر برمیىكرديم.
 مىشود بهجنگّل يا بيشه رفت و تا موا روشن است، برگشت؟ و ما، دير
 سايه هايى را تماشاكنيم كه زوى زمين دراز و دوازتـر مسىشونل، بـبينيم؛


N•V/ / /اهاريا الستانكو





 كو هكك زمين، هندان آسان نيست. شايل بتوان برگكهايى راكه از يكت




 عمه من، نحيلى زود مرد. بــوركان ددبـاره ازدواج كـرد. هــمسر جــديلـ سوركان همه هودئى را خويشاونل هير من محىدانسست؛ آخر او جالى عمة مراگرغنه بود. او بهديدار ما مىى آهد. او، همراه شو هرش و د دخترش، بهنام




 بود و بعد از ثاريكك شلدن مو1، آن را بهدشت برده بود. در آن جاء بعد از مه روز، جسلد را در جوى آب در ميان تاكسثان پيداكردنل. سستهلوتسا
 مردم، از تهام روستاهلى نزديكك، Tملده بودنل. من هم در آن جا بردم،

1 1 / باد و باران
 ههگان، اعتراون كر د.. داثى سوركان و همسرش، نحانه، زمين و تاكستان خود را فروختند و بهُ(تورنو) رفتنلا و در حومهُ آن سـاكن شدنلما... و زنلـگى ادامه هِيلاكرد...
 روستاى مـا لا بازسازى میىكنل. سلبمان، شـيروانـى كـهنه و زنگك زده را مى منل و بهزمين مى انداخحت. وقتى مـرا مـىديل، سـعى مـىكرد طـورى بيندازد كه به من بحورد. چحرا؟ مغر من نسبت بهاو بلـى كرده بودم؟ نهـ
 سـاده. برائ اين كه تفريح كنلد. آدمهايى هستنل كـه ايسن گــونه، خـود را مرگرم مىكننّن يكك روز مادر من از مادام كلب ير سيل:



 را مىىگيرد، بهخشى از آن را به سليدهان مىدهدلـ - و سليمان كار مىكند!
 و ثا غروب چحرت میىزنل. خوابيلهن را خيلى دوست دارد... وقتى دور و بر كليسا مى بحرخخيلم، همين كهه سرم را بلند مسىكردم،

Tآىى كلب از ششت بام فرياد مىزد: - بيا بالا اين جا، موفرفرى! -


أهاريا أستانكو / A.










- بيا بالا شيطان! بيا آشتى كنيم! بهراحتى از

 مىیگفت:
ـ خيلى زيباست، نه؟ وقتى از بالا نگاه كنى، همه جیيز زيباست... - بله، آقاى كالب.
- تو مىدانى آرزو يعنى جه، دماغ فندقىى؟
 يعنى زندگى كه درواقع وجود ندارد. ابن زندگى، هم هست و هم هم ثيست. آرزو هم هيزى امست كه درواقع وجود ندارد...





 Tمادهكنى، ولى بذر خشكيلده و بى جان را در آن بیاشىى. Tآى كالب, به خاطر كنلدذهنى من، دشنامى داد:
 آدم آن را در بيدارى و هشيارى مـى بيند، نـه در خـواب. مـن آرزو ر!
 گُامیى اميل دارد بهآن برسلد، فهميلى؟






 المتا..
- يس یحرا آرزوى خحود را عهلى نمىكنيلد؟
 اهتاد دارند كه او مىتوانــل بـام كـلمِساها را دربـت كـند. و كـليساهاعى درمّانان، آن خدرمها، بزرگك نيسـت. فهميلـى؟


 ـ ستى با توسـت دماغ فنلـفى ولى من نـدىتوانم آرزوى خحود راكنار

زاهارنا استانكو / A1

بگذارم. بدون اين آرزو، نمى توانم زندگى كسنم. تـنها وقـتى ايــن آرزو مى ميرد كه من مرده باثثم...



 ادامه داشت. از صبح زود تا ديروقت عصر. خستنه شلده بود. تابستانذ گرمى

 نمىكرد.
 بيوشائيد، آفاى كالب?

 دهقانانى كه روستاى خود را تركك كردهاند.
 شويد؟
ـ دوازده سالل است كه بهاين كار مشغولم و هنوز يشّ نياملده است







كوبيل. دُ در نمام تابسثان، لب كلفت بهاو كمكك كرد. دخـتران روسـتا، آلنهاكه جسوردتر بودنل، گاهیى غروبسها، سر راه سليمان مىايِســادنلـ و

مى بريريلند:

- سليمان... ترككها جه جورند سليمان؟ زيبا هستند؟

و سليمأن جوابس ميداد:
_ آنها سفيل و پحأقانل. همهُ تركتها، سفيله پحاق و زيبا هستند.

ـــنه. شـما بهتريلـ.


- يیش ما، دخترى زندگى فیى كند.
- سياه?




 كالم صورت حسابس را بهدهفُانان داد، دستمز د او داده شلد؛ سیس او از دهقانان خو اهش كرد دو كارى برایى او تهيه كنند تا بثواند خحائوادهٌ خود را بهشهر بيرد و زمستان را بخگنراندو بهـخيابان Tمدم؛ آرام كالب را تـماشا هىكردم كه چچگونه خحانواده خحود را براى سفر آمـاده مسىكند. تـابسنان
 رسبله بود.

خلداوندنا، همه خحيز تمام شُد! همه حيز، هـمه. واثينز نز ديكك مىشده همراه با بادهاى سرد، آسمان تِره و بارانهماى

زآهاريا استانكو / N|Y


 بهقلبم نيش مىز




—

ـ سفر بهخير دوزا.

 خشكك شلده بود. ثلخى غريبى در دهانم احسـاس مىاكردم. احساس عجز
 تسكين پيدا نمى كند و ثلحخى دهانم از بين نـمىرود.... گـاهى تشــنگگى را
 تشنگى غير قابل تسكين، چیست...



داشت:

و من بالحنى اندوهگين ياسِّ دادم:
ــ بـله، خيلى ناراحتم.

ثنلىمونا خحنديل. و من از خيندةً او خوشم نيامد.

برندى گردد...




وقتى بهاو رسيل، دمش را تكان داد و شُروع بهليسيلن پپاهاى او كر ده







بى حیزی بيشتر شُد.
_اين دفعه باكه مى جنيگِيم؟
ــبا |1ماديارها).

- ديگه باكى؟


- با بلغغارها.
- همين؟
-و با تركتها.
ـ خـداوندا! اين چه بلدبختى است.


زالماريا استانكو / A10

بهدانوب خيلى نزدبكك بود: سه نا جهار كيلومتر و نه بيسشر. و بلغارمتان، ثشت دانوب گُسترده بود، درست در بـرابـر (اتـورنوه؛ إنـيكويوله، ثــهر
 مى نامبدند.
ـ تو تـخانغ ما بهبلغار ستان شلبكك مىكند؟








 رنیس پست رانئارمرى مى ناميلند.



 (ااوميلدو) مقررات تازهانى برثرار كردند:
 ــ آن وفت خود مان كجا برويم؟ - تو راهرو جا بگيريد يا بهانبار برويلـ - ولمى ما تخت اضافى نداريم.

- روىى زمين بخخوابيل.

ــ در كنار خوككها!
ــزمان جنگگ است، وتنى جنگك است، نبايل در فكر راحتى بود...

 زُاندارمرى را دركت مىكنيل.
و يكك روز، در مبان فراربان از (اتودنوه، سر و كلهُ خـانواده Tبـرا
 رفتند كه زمانى در آن زندگى كـرده بـو دنل. خــانم پــير صـاحـب خانه ـ





ــهم مارتا و هم هارينا ازدواج كرددانلـ.




- روزتان بهخبر مادام Tسبا.
- روز تو هم بلآخير دمـاغ فندقىت

 دارد: زوليدهُ تيزدندان.


AIV / / زاهاريالستانكو

و شبيه جيوانان شهرى، باادبـ. هنوز در درون خـود، الحساس بىاعتمادى



نبرى.
-
 حرو در بياورنل. دختركى كه دربارهاش حرفت درآورده باشنله مشكل مى تو انل شو هر پیلا كنن. دوزآكه ور كنار ما ايستاده بود و بهحر ونهاكى مـاگوش مىداده سرخ

شـلد:
-....


Tبرام كالبـ هم كه اين گفت وگگو رأ مى شُنيد، خنلديل:


 يكك راهبه بسازی؟

 رثزهايى كه آسمان آبى و باد نوازشگُ بود، بار ها دوزا را بـهجنگّل يـا بيشه بردم. در كنار هـم از بار بكه راههـاى جـنگگلى و از مــان درخـتانى

 آموزشُ خود را دنبال مىكردم و بهروزا ياد مىدادم چحطور درختتهـا،

 ديگر نيست. هيحع Tدمى، شبيه Tدم ديگر نيست. در دنبا، حتى دو علف

يكسان بيلدا نمىىشود.



خود نيست.
ــ أون ذُب اكبر المت؟

- بله...

ــزهرهـ... و T آن دُب اصغر است.
- بله. ثو... ولى تو... تو...

ــ من چحى!
ــمن از تو خوشـم هنى آ يل دوز! -
 -ـباور نمىكنم. اصالًا باور نمى كنم. نبايل حرونـ مرا باور مىىكرد. حت با او بود. ولى نمىتوانستّم بییرده و صادتَ باشـم. نمىتوانستم

 داشتهم، درباره جواثانى كه با هم دو ست بوديـم و درباره́كتاببهايى كـه

زالهاريا استانكو /

ورق بهورق و سطر به سطر آنها را مى خواندم، اعتراف كنم.


 باقْى مى ماند.


 آرام و با تانى، غروب مىكرد و ناريكى غروبـ كمكمم گسترده مى شملد و
 روز| مرا بهطرف خود كشيل، با دستهايش سرم راگرفت و بوسة مسكـيى از لبسهايم گرفت... و يكباره، هودو ترسيديم. من هنوز


نرمبلديم، نأيستاديم. إستاديم تا نفس تازه كنيم و دوزآكفت: ـاين جورىى بايل بوسيد! حالا يادگرفتى؟ صهلأى قلمم را مى شنيندم، ولِّى



بگيرى. مگ, مىتوان، بلدون بوسيلن، زندگى كرد؟
در آ ستانهُ در خانة آلنها كهفتم:
 برسر مئ مى آيل!
 مدتها...

ــ آَر جنگُ خبلى طول بكشد، آن وقت نوبت من هم مىشود كه
بهجنگك بروم.

- چیه بسا هم كه تو را نبرند.


 بعل از آن روز، مئل اين بود ككه ديـوار سـيـاه بـلندى بـين مـن و او كشبدهاند.







 لازم داشتنند تا بهروسناى ها برسند.
_ آلمانى ها! آلمانیى ها! Tلمانى ها! طورى دربارة \#




مىدروند.


AY| / / زاراريا استانكو

و قتش برإى هميشه مى ماننل و برما اربابى مىكنند.

 بإيشان بگگذارنل و برونلن ،.

 سرباز در ايستگاه راهTهن باقى مانلدنل تـا بـرحـركت ثـطلارهاى جـــكـى نظلارت كننن.
و منزل خاله لنكا، بهمححل دزُبانى آلمانى ها تبلديل شد.
 آنها هم بهما عادت كردنـ.
ـ اعلام رصادرهٌ جنئىى!
ـاسبـ لازم داريم!

-بهذرت نياز داريم!
ــخوكك لازم داريم!
-و مرغ و جو جها



 كر د. در جنگگّ، جايِ برایى رحـم و دلسوزى نيست...
 هروردگار نمى خواهد، ولى اشفغالكر مى خواهد.

اشفالكُّر تقاضـا نمىكند ـ او دستور مى دهد.
Tآلمانى ها، تمامى روستا رازير و رو و مردم Tآن را غارت كر دند. همهُ روستاهاى درؤ باتلاقى رودخانة (اكالماتسو) را كاملاً لهخت كردند.


هاه هم خشَكبده است.
سابوكا، كه در (ابوكووتبسهه) بهدنيا آملده و در همان جا بزرگك شُشده بود، حرفن خودش را ادامه داد:




نمونة يكت سرباز ارتشى اشغغالى بود.
ــ ما هينز


- بفر مائبل...
 زيرزمين را و زيرشيروانى را لمىگشتنل. سوراخحى نبود كه آلمانى ها، دماغ
 خالىى مى ماندند.


 جبهه T"ْلدهاند. از سال IAVV بهبعلة كسى در روستاك ماك سرباز ترك
 اسيران جنكى بودنل.

AYr / / /هاربا استانكو

ـ ترككها آملدهانلا!... ترككهها!... _ T- ملدهانل غارت كنند؟

ـ ــ معلوم نيست.
-زيادنلد?
ــــهـه نفرنل...

ــبله فقط نه نفو, سليمان هم بين آن هاستـ.
_كدام سليمطن؟

دسنيار او بود.

- بلدون شكك برانى غارت كردن است! اللبسته مـا وا نـمىكشملف، ولىى

خبر بهسرعت در روستا بتخش شـلـ؛ انبوه بجمعيت در كـــار دهداريى جهع شدند و خخيره بهتركتها نگكاه مىكردند، همة نرككها، لباس نـظامى كهنه و پإرهأى بهتن داشتنلد و اطمبنان مىدادند كه سربازان الرتس منظّم
 مسلح بودنلـ! روشن بودكه اسلححهها از انبار دزديلهه شده بودء حتى شايل از موزه. ترككها براسببهاى يبر و مفلوكى سوار بودنل كه باز هـم روشن
 دهدارى بستنّل و خود وارد ساختتمان شلدنل ر دور ميز نشســتنلـ، درست مثل صـاحبسخانه؛ حتى دو نفر از آنهاء ياهاى خود را روى ميز گڭذاشتند. بهظاهر، سلمهان در بين آنها، از همه مسنتر بود. دهلار رالنزد خـود طلبيل
- بله. و تو إن را خخيلى خموب مىدانى. اولين سالىى نِست كهه دهدارم.

 استراحت كنيـم و بنحوابيم.
 - هنوز حرفن دارم. ترتيبى بدهيلد، نهار و شام براى ما Tماده كننلد.
 كه در روستاى شما بيلدا مى شود.

دهلار هرسيل:
 سليمان، مثل مارگُرِيلهها، از جا جا هريل:
 بردهايله برشّما بيروز شدهايم و اين جاهاه در اششغال هاست؟ همين مو تم، 「ّبرام كالب وارد اطاق شلد. وقتى كه سيمان، خششمش

بهاستاد قبلى اش افتاد، هرسيل:
ـ سحالت خحطور است، الرباب؟?
ــ خـوبه سليمان. خدا را شكر، خحوب اسـت،
 بهمن غذا نمى دادى؟ - بله سلبمان. بهتو رحم كردم و یيشى خودم آوردم. همه: مـا انسسان هستيم سليمان. آن وقتها هنوز سرباز نبودى. تو فقط يكث سليمان ساده بودى.
ــ و تو بهخاطر نان خالى مر! مجبور به كار میىردى


میىكردم. من همَ براى يكت لقمه بان، عرق مىريـختم. ــولى تو بايله مفت و مـجانى بهمن غذا مىدادى.

- حرا سليمان!
 الست، آبر| مهمين حالاكارت را خو اهم ساخت. ملدتها بود در اين باره فكر مىكردم. و حالا ساعت مرگت تو فرارسبلده است، Tآبام. همين حالا تو

را مى كشم!!
شيروانىساز گيج و مبهوت، نتوانست بيش از ايـن هـيزى بگـويل.
 به كتك زددن او كردند, هجهار نفر او را مىزذنل و بقيه بهنگّهبانى ايستادد
 دزخخيمان نججات ندهنل.
با وجود اين6 يكك نفر توانيست بهخيابان بيايل و بـا عـعجله تخـود را به هدسر شيروانى ساز بـرساند. بـالافاصله، آكـيا و دخخترانش بـهدهلارى آمدنل، اححثمال نمىرفت او بثو انل شوهرش را از دست عثمانى ها نجات بلهلة، ولى در همين موقع، گردان سوار، بـهفرماندهي اسـتوار دودولف

 با شنيلن سر و صداها و فرياد، بهطرف دهدارى تاختند.

بورگُ باديلن تركُها بر سبد:
ــ شـماهاكى هستيل!
سليمان بهلكنت زيان افتاد و جيزى نامفهوم بلغور كرد:
ــ ما... ما مسمن است... ما...

- برای چحه اين مرد راكتكك مىزنيل؟
- برای اين كه او، شاين... برایى اين كه او...
 عقيده بدهم! زود از اين جا برويد!






 مى



نصب شده بود.






 كسى راكه ديدهاك، بگذار فراموش شود. وكـى راكه نديدهايى، بكُذار بيسنى.


AYV / /اهاربا امتانكو

هيّع كس و هيع جا...
كلمنت سيَڭهوش گَّنت:

هِند ساعت خوالبـ رإحتّ، مىىتواند مرا سرحالل بياورد. برای او شبى خوش و آرام Tززو كرديمه و از آن جا بيرون آمليمم. سارميز‘ ايهلوى بيمار مانل تا از او مواظبت كيند. در خيابان، دوباره باد بهما
 تاربكك، رفتت و Tملدهاى نادر و روشنانی نادر آتش.


 سرانجام تصميمم گرفتم سكوت را بشكنم.


فكر مىكردم، هرگز يكديگگر را نبينيم.
دوزا بلا حالدت كسى كه نكر مىكندف، گفت:
 مكى توانستم تو را پيدا كنم. بيداكر دن كسىى كه نامشل در روززنامهها ديده

 دارم...

- يعنى تو شو هركردهای?

 ــ آ بِا دوسـت قديمى من، آقاى كالب زنده امست?

 بهبخارست رفت. درست وقتى بهشهر رسيلد كه لزيونرها هجوم خـود را آغاز كرده بودنلـ. شهر، همحچون كنلدوى زنبور عسل، وز وز میىكرد. روز
 خيابانها. در همين شب، گروهى از لثيونرها بهخانهُ مـا ريـخختنل. آنهـا



 مثل اين كله بهنظرش رسيل، ييانش كافى نبوده است، بههمين مناسبت نكرار كر2:

 انتظار مرگك ماندهاند؟


 كه، بدون آنها، دركك Tآن جه را در اين كتاب مىى خوانيلد، برايتان دشوار خواهلد بود.

زاهاريا استانكو / AY9


 ريئ، بهفر مان كارول دوم كشثنه شلده بود. درنتيجه „ „كارد آهنينى هاري، يا آن
 بهحكومت رسيدند، فبل از همه، آغاز بهانتقامجو.


 خواهندكشت. ولى اغلب كسانى كه فربانى اين بلوايى خوينا












 داشت. نعلاد زيادي از سربازها و لثريونرها كثـتـنه ثـــدند. ولى بـيـنترين
. Ar.

قربانى را مردم شهر دادنل. لرّيونرها، در روزهاى بلوا دسته هايى زا برانى شكار يهو دىها تشكيل داده بودند و بيش از دو هزار اننهـان راكشــنتند.



بكنند.
الين برضخورد بين نظاميهما و فاشيسستها، كه با يراهن هأى مبزُ يودنله6




 فريادها و نالهه هاى كسانى كه بهداخحـل اتـو مبيل كثــانلده مسىشلدنل، بـلند مى شُلـ. و دوباره صداى روشن شلن موتور در هوا مى ليجحيل و انسان و وا

روبهرو شدن با روذا، همهٌ اين خاطرهها را در من زنندهر هرد.




 حزبـ لزيونرها ثُـده بود و بيماران خــود را بـهفتل مسيرسانله حـكـايت كردهام. ولى فراموشُ كرده بودم، درباره وادومبر، ثاعر لُّيونر صسهبت
 دأرد، در اين باره صهبتـكنم.

زأهاربا استانكو / (

هنوز جوان بودم كه با رادوهير شاعر Tشنا شدم. بله، هردوى مـا، در
آن زمان، جوان بو ديـم... رادو، نويسنلهء جوان ما را با هم آشناكرد.
رادو از من خوامت:

- بهفنادی (اريگكلر) برويـم. چلدرم در آن جا منتظر من است.

 مـخمل كركثدار روى آنهاكشيله بو دنله در باد من باقى مانله استـ.
 ميزها، در انتهاى قنادى نشسته بود. روبهروى او مرد جوانى جاگر فته بود
 داشتص. بيرمرده مـا را با جوان آشثناكرد:

 هيراشكى سشارش داد. رالدومير، خيلى زود، يادداشتى از جيبشى درآوردْو T آغاز بهخوانلدن شعرهايش كرد. شعرهاى خوبى بود. شـر دربارهكوه هايه و يِلاّقَ و دربارة ماه شبهاى سحرانگگيز تابستانى بود. تافيههأى نـامنتظر و زبـانى غـنـى و و روشن. همهُ ما، شاعر را تحسين كرديمم. وثثى از قَنادى خـارج ششـديم، Tشناى تازة من، بهطرفم آمن؛؛ از او هرسيلدم: ــ در كجا زنلڭگي ميكيند؟
 با من بياييل. شما را با هانيا آشنا مىكنم. موافقت كردم.

در مهمانخانه، دختر خانم جوان و زيبايى با موهاى بور و خششمان
بزرگك آبى انتظار مى كشبد.
ـ هـانيا.

- همسر من استـ

ــشماكى ازدواج كردهايل؟


- أزدواجتان رسمى است؟




ـ ــ بله رادو؛ حتماً داريم.
سال ها گنشت.


ميخائل دراگكميرسكي يكديگگر رأمىديديم.




 بود. علاقةُ او بهشاعران، حتى شامل شأعران بد بد هم مى شُد. يك روز رادومير، مرا نزد خودشُ دعوت كرد آذ زمان در مـنطقة

زاهاربا استانكو / Ary

دبگرى زندگى میאرد.
 - ولى ماكه با هم آثنا شلدهالـم. ــكجا يكديگگ, را ديدهايلب؟
 اگر فراموني نكرده باشـم، اسـم او هانيا بود. شاعر خنديل:
 صلدا مىكردم كه شاعرانهتر بو د. رمان دورهٌ جوانى، ين كدويج، عنوانشّ هانِا بود، حتماًّ تو آن را خو اندهایى؟
ــ بله خو انلدهام . ولى هانِيا هحه شل؟

- دوزانا مىگويى؟؟
- بله روزاله همان دخترى كه حشمان آبى درشُتى داشت - يكت سرگُرمى دورؤ جوانى بود. همين و بس. يكك لیسر هم بهدنيا آورد. ولى مدتهاست از هم جلدا شلدهايم، ولى حالا، درست و حسابي

ازدواج كردهام. يا برويم.
چند سال ديخر هم گذشتش.
دادومير شاعر ثعروفى شلده بود و بهعنوان دستيار هيروفسور ميحخيّيل
 بهآن جا نمىرفتم. در جـاهأى ديگگر، و بـهندرت، او را مـىديلدم. ولى
 در اين شعرها، شتجاعتهاى انساني، شبـهــاى مـاهتابى و عشـي مـورد
 رادومير، بهنثر هم رو آورده بود. ابن نـوشتهها، بـيشتر در روززنـامههاى
/ / باد و بارلن



رادومير بلمياست رو آور ده بو د.



و بدل میى كرديم.
ـ ـ حالتان چحطور است؟

ــ بله... نظر تـ دربارهْ فعاليتهاى سيأمى من هحيست؟
 ـ خـلى متاسفـم كه تو با ما نيستىع. من وزير خو اهم شل.


- تو سياست را دوستت ندانى؟؟
.
 مىدهل.

ـخيمر نمى خواهمم.
ـ خيلى عجيب است...

خدأحافظ. در اين باره باز همم فكر كن... با همةُ اين ها بيسُ ما بيا.
سالنها هى كُّرد.
مبارزهْ مبياسى، بغر نج و دشوار میشود. روزلنامهنويس شلده بودم و


زاهاريا أستائكو / Arロ

آشولبـ و اخنطرابِ. تِيراندازی. فتل. هوس هأى ســياسى، نـقريباً در هـمهُ
شهر هال، قربانى همگگرفتـ.

 حزبيهاى رادومير شاعر بودنل. بازداشت لزَيونرها آغاز شـلـ. حكــو مت


 زندان (وا كارشتّا).
"دوفتاناه.
،



 نحستـوزليرش راكشته بود، به متهمان عبارت بودنل از سه قاتل ــكسانى كــه بـهطور مسـتغيـم در جنايث دمست دأُتنلد - و همدستان آنهمـا. وكــلان مسدافـع، مـريـح و بكى هرده از هاتلالن، بهويرُه دستياران آن ها، دفاع كردنل. درست بهياد ندارم


 .


ـ آبا اگگر اطمينان نداشُت كه بهاو كارى ندارند باز هــم داو طـلبانه بهدادگاه مى Tمل جرِيان دادگاه6 حند هنته ادامه داشت. دادگاه رأى داد كه كودريانو در
 دخالت نداشتهانُل. و وادو مير؟ او مدت ها بيش از دادرسىى آزاد شده بود. ?

شاعرى سادهلوح است كه بهتصطادو بهسباست كشانله شــنه امست.
 لرّيونرهاكرده است. و سادهلوحى او. جو انان با ترانه و مارش و حـال و


 شاعر است. رادومير بهسرودن شعر ادامه مىىداد. فنّط شـعر. هـمسرش بـرأى او دخترى آورد. و قلب حساس و مهربان شاعر، متاثر شــلم, سـعادلت يـلدر شلدن، الهامبحخُ است. رادومير پشت ميز نشست و شـروع بهسرودن كرد. در ستايشى ظرافت، معصوميت و ملاحتت دختركت او؛ لУل'نى پراحسسامىى براى دخترش. اينن شُعرها، بهصورت بكت كتابب كامل درآمد. در ميدان جلو كاخ سلطنتى، با او برخودد كردم، دسـتم را فشـرد و كر
ـ حالت حطور است؟

ــكتأبـ تازهأى دارم.


ArV / زاهاريا استانكو

هـراه يادداشتنى، المغاكرد.
ــ آن را بحخوان... شعر هايى امست درباره دخترم. برايم خخلى ارزش

كتاب راگگر فنّم:
ـــ متشكرم. همين امشبـ آن را خواهم خو اند. خلداحافظ.
ولى الو مرا نگّه داشُت:

- صهر كن. بايلد هحيزى بهتو بگويم.

شلهه بود6 درTورد.

ــــنظو مهأى درياره: فهر مانان.
_كدام قّر مـان؟
ــ دربارهُ سه قهر مان ما.
- 
- قهر مانانى كم ایى. كَ. دوكا راكشتننـ.





 شاعر شُخْتـزده شد:
 هتّدساند.

 دخترش شعر مىكَو يله بهستابشُ از قَاتْلان برخيزد؟

קيزى ديغر.


 اعتنايى نميكرد.
سال هاكذشتـ. . 19 وائيز سال
لرَيوزرها، بهغعاليتت علنى برگششنلن, روزنامه و مبله منتشر كـر دنل و


 ضود صليب سبز آويزان


 آ آنيني火 شلد.





راهاريا استانكو / /

عنوان (المهه براقى هيهن") ساز مان دهلل، كورنهلى كورديانو هـسمه، هـمراه بـا



حتىى متن نوشثهه هاى بعضى از آنها، با حروو فت سبز پخابِ مى شله. البنه رادومير شُاعر همم، عضهو حزلب جلديل بود. و كودريانو، بهخاطر ساختن سرود لزيونركى، او را باعـنوان فـرمانلهة لزيـونرى مـفتخر كــرد.
 هلا لا

 ليستاها، نام دشـينان
 تبليغ انديشه هاى فاشيستى وول بلدهند و بسيارى از مردم ديگر كه بهنحوى دشـمن جنبشى لرَيونرى بهحسابس مى آملند. هزاران نام در ليستتهالى سياه
 كسانى كه نامنُات در ليست سياه است، T Tغاز مى شود.
 بهانام (ابوناو ستتيره) خانی مى شــد.

 شها دارم...

 حزَب ليبرال، هسى توانست سـود بـيشترى بـرالى انـتحابات داشــنه بـاشلـ.
/ / / / F.

نمىدانستمه ويكتود ياماندى، بهحه دليل مرا خو استه استـ. خخبلى كم بـا هم آشنا بو ديم. ولى ترديد نكردم و همان روز بهديلار وزير سابق رفتم. او درواقع ناخوش بود: ناراحتى هايى در پحشمانش داشت.

باماندى يرمبيل:

- روزنامهٔ امروز (ابوناوستير ه٪ را خوانلدهايل؟
- بله، خوانلدهام

ـــمقاللة فكاهى و انتقادآميز رادوهير را درباره من ديليدج - بله6 ديلم.
 דههار برگك كاغن راكه بهصورتى منظم تـا و بـهسط رادومــر بـراى ويكتود هإماندى وزيركشور نوشته شلده بود، بهمن داد. او در اين نامه از وزير هوززش خواسته و طلب بحخشايش كرده و رومُن كرده بود كه حـگونه
 مسـادهلوحى و زودبـاورى خــود، در ايسن سـازمان نـامنويسى كـردهـ. او
 هرگّز با لُ يونرهاى قاتل رابطهأى نداشثه استـ. و بهأنسانيث جنابِ وزيـر ياماندى متو سل و از او خوا امتك بود، لطف و محبت خود را شامل حال او
 دارد كه به مححبت و مراقبت او نبانز مند است. تقاضاكر ده بود، او را تحمويل دادگاه ندهنل و Tزاد كنند. در خمنن، بهشرافت خود سوگند خور رده بود كه

ديُگر هرگزُ دنبال نعاليت هياى سياسىى نرود...
ياماندى گفت:



NFI / /اهاريا استانكو

رادومير؛ در مقاله فكاهیى خود، نهكم نه زياد، اعلدأم ويكتود ياماندى
را خخواسته بود.

و وزير پيشين از من خواست، نامهة شاعر رادر روزنامهایى كه در آن


را با شاعر يادآورى كردم وگگتم:


 متاسفم، ولى نمى توانم بهخو امتته شـما عمل كنم.
ولى رادومير بهتقاضاى خحو دش درباره اعدام باماندى، دكتر لوبو و ساير فعالان سياسسى، تـا زمـانى كـهـ روزنـاههُ فكـاهى بـهدستور آرهـاندا كهلى نسكي نـخستوزير تو ڤيفـ شلد، ادامه داد.

كو دريانو و ديKر رهبران (اگًارد Tهنين) بازداشت و بهمـحاكمه كشيلنه
شُند.
رادومير شاعر هم بين متحكومان بود. او الز زنلنأن، نامهُ درازیى برأى Tآرماندو كهنى لسكو نوشت. اين نامه، خبلى شبيه نامهأى بو كـه براحى ويكتور ياماندى فر ستاده بود. با يوزشُ فراوان تُقاضاى بتخشُ كرده يود و قول داده بود، ديگر هرگز اشتباه هاى گنشته را تکكرار نكند. او مثل
 برآورد كند. ولى اكنون بهمرز بلوغ فكرى رسيله امت و، آكر آرماندو كهلى نسكو او را از زندلن آزاد كند، سوگنن ياد مى كند از اين بهـبعل تنها به كار شعر و تلريس ادبيات بيردازد.

زنداثى را داد.
 دوباره بازداشت شُله. و برايى بار سوم توبهنامهأى نوشُت. و باز هـم أو را آزاد كردند.





بعل از آن كهه لّيونرها به حكومت رسيدند، رنيس و صاحب الختيار



 دستيار خود، همهٔ T Tنهايى راكه در ليست خود داشثت، نابود كند.




 بسهمعناى خـسطرناكك بــودن وضـع مسن بـود. يكك روز (ربـوناوستيره") بهخوانندگان خود اطلاع دادكه من دز سفارت شورويى مخخفى شبلدهام. بلوايى لزيونر ها.
(زاهاريا استانكو /

ظاهر شد و، از آن جاء بهطرفت سربازان تيراندازى كرد. تيراندازى در همهُ خيابانهاي بخارهتت آغاز شل. لرّيونر ها، مردم را بهجنگك شهرى دعوت هـى

 رادومير بازداثشت شد.

در دوران بازجويى، همهُ دوستان و همكاران خود را سعر فیى كرد. و



مسكوميتى دو برابر رادومير پيداكرد.
باز هـم چهند ماه كنـشت.
آنتو نسكو جنكت را Tاغاز كرد.
او لُّيونرها را الز زندان آزاد كرد تا بهجبهه بروند و الآحساس ميهنى"، خرد دا ثاببت كنند.

 چجند زُنرال نوشت كهه خيلي زود، نتيجهُ Tآنها معلوم شُن: او را مرخحصى كردئل.

أو \#آحساس ميهنى، خود را ثابت كرد.
 تازه خخو د را مسنتحكمكرد.



بازگگردانده بود، در دمامبر سال I AFY أو را بازداشت كرد و بهاردوگاه فرستاد.
و اين، آخرين ديدالر من باشُاعر، در اردوگاه و دوزی كه كميسيونى
 بمانلـ.

 ديگُران نشسنه بودنل: روى هم چجهارده نمر. رادوهير تقاضاكرد بهاو اججازه صححبت بدهند و بلافاصله، همان ساز
 است. او شاعر است و، درواقع، هميشثه شاعر خو اهلد بود؛ او مرد عـمل نيست و هميشه در ابرها بهسر مى.برد. درسيت استت، او انتُتباهايكي كرده امستا، ولى بهحخاطر Tآنها، بهانداز


 صسلأى هنرمنلانه و گيرايیى داششت و هملؤ اعضاى كميسبيون را تحت تاثير
 نليلده بود، جارى شلد. سرهنگُ گَفت:

نمىنوبسی!
 كرد، دخترى كه با خودش شرط بسته است، آن قدر انتظظلر بكشـــل نــا
پلدرش برگردد.

AYD / /اهاربا استانكو

سرهنگك توبسكو كنستنتين اعلام كرد:
 'مى توانلد بلافاصله به خانه برود.
شاعر روى زانوهايشُ نشست:
 و با صصشمانىى اشكك ألود از اتاقّ كميسيون خارج شلد.
 دو بهطرفن اتاقٌ خحو د رفت و نتوانست از خنلدهُ خرد جلوگّيرى كند.

ـ أين ها را هـم تو انهتّم فريب بلهـم! روز بهط اردوگًاه را تركت كرده بدون اين كه باكـبـى خــداهحـافظى كنل...
 وارد يكت كافه ثليم. كافه مملو از جممميت بود، با وجود أين توانستيـم يكت ميز خحالى ريداكنيهم
 مـى
 روزا يرسيل:

و ساكتى ؟





N\&\& / باد وبانان

حرف أو را تطع كردم:


 چایى را Tوردنلل، ولى طعم عیجيب و غير عادى داشتت، مثل اين كه خاكسثر در آن ديتخته باشنله. دور و برما در كافه، كسانى نشسته بودند كه بـهاTن ها (اتـاجر هـرواله



 سياهى رفتا. ا-حساس فشار زيادیى در قّلمم كردم، گيج و مبهوت برسيدم:
سـروز!! امن علامستهایى روى دستا تو چيهج روزا بهمسرعت بلوز خود را يوشيلـ.
ـــراموش كرده بودم. دوستت ندالرم كسى آن را بييند...




 خشتمانش هم تأر و بیىوح شد، همان چششماثى كه آن همه دوست داشتم رُ بارها در خوابس مىديدم. و لبعهايش بهرنگك خاكستر درآمد. همان


AFV / / اهاربا استانكو

كه بهنظر مىرسيد در قرنى ديگُر و در سيارهأى ديگر بوده است. و با اين كه صححتـ دو اين باره را قدغن كرده بوده از او هرسيلم.

ــ أين ها، علامتهای داغاند؟ ــبله، شـماره (إبو خنو اللهي).

 فورى آبسو بيار!
"رسيلدم:
ـ تهه ملدت در الردوگًاه بودى؟ - بيثى از دو سال. درست ثا همان روزى كه سربازان روسـى وارد


 اتفافقى افُتاد. و ڤتى تو را ديلدمة امروز در بيمار ستان، خيلى خحوشـحال شُدم. فككر كرد مه برخورد نامنتظر ما، نحوشحال كيننده است. ولى حالل مى بينمه'

اين برخورد، هردوى ما راه دهیار اندو هكرده الست. بهساعتش نگاه كرد.

- مرا بهبيمارستان برسان. شهر را نمى شناسمب و بايل بهبيمار ستان بروم. مى خواهـم بار ديگر از بيمارمان ديلدن كنم.


 - بلون ترديل. حداكثر دو دوز دوام مى آورد. بـاعث خـو شـحالى است كه بلنى نيرومند دارد و مـقاومت مـىىكنل. كــمتر بـا حــنين انســان
/ AFA

هرطاقتى روبهرو شـدهام.
دوباره ساكتت شل. من هم ساكت بودم. هوهورى باد را مىشنيلم.

ملتى قبل در آلمان بودم. شُهرها و رو ستاهلى المان راكُشْتم، همه مجا و يران بود. ساختمان ها، با بمبـ يا آتش تو بـخانه درهـم كــو بيلده شـــده بودند. همه جا با زنذهايى برخورد هيكردمم، انـبوهى از زننهـاى نسنها و
 Tالمان، بهز در اين سفر، يكك آلمانى همراه من بود كه در رومانى متولد شـــلـه
 - من همه جا، زنها را مىبينمه. بيشتر وقتهها، فـقط زنهـا راه مردها كجا هستنلد? و فيشَكَل هاستخ داد: - طورى حرفن میزنى، مثل اين كه خوددت نمى دانى. مردها، زير خاكثاند! در همان جايى زير خاككأند كه، در T ان مى جنگگيلهاند. - و اين معلولاز، بیى پاها و نابينايانى كه در گـام بـا آنهـها روبـهـرو مى شويـم! كجها ناقص و معيوب شلدهأند! ـ عجب! مثل اين كه خودت نـميدانــى! خـوبـ مسعلوم استا، در

 را بگُيريد؟
 بهراه انداخت.
ـ ـفطط هيتلر؟

AF4 / / زالـريا استانكو

همسفر من، اول احساس شُرمكرد، ولى بعل، بهطرر قاطع گفت: ــبله، فقط هيتلر. هثنتل و، البته دار و دستة او. در (وايمار)، از خانهأى كه گُته در آن زندكَّى كرد، كار كرد و مرد، با هيجان بازديله كردم. بملة، باغ زمستانى او، در باز هم بهموزه تبديل شلهه بود. سيس، خانهُ شاد و زردى كه شيلر در آن
 مفتون خود كرد، مى خواستم ملدتى در آن جا بمانم، السـتراحت كــنـم و6 بلون شتابس، آثار هنرى آن را ببينم. ولى، در بكى از غروبهها، آتـاى

فينيُل هرسيد:


- همى خواهم استراحت كنمر. خْيلى در راه بـودهايـم تـا بـهايسن جـا رسيلدهايم. خيلى خسته|م.
- ولى بهاين جـا خــيلى نـزديك است. در نـيم ســاعت بـهآن جـا

مىرسيمر.

آثاى فينگل ثاسـخ داد:

ـــدر الين صورلتّ، فردا به آن جا مك، وريهم•

- بسيارخـوب. فردا صبع....

مهمان خحانهُ قديهى كه در آن ساكن بودم6 بهدليلى، بوى دارو میىداد.
 و حششتناكث مىديلم. اسيرانى را مى ديلم كه لـخت و برهنها خسته و از افتادهانل. كنار گور خودة در انتظار اعدام ابستادهانلـ. جكلادان را مىىديدم كه أسلحهd بهدست، إيستادهاند. بعد دوباره اسيران...

با سرى سنگين از خوابِ برخاستمه حالت كسىى را دائتـم كه بهافراط مـىگّارى كرده است. صــبحانه را خخـورديـم، مساشين را بــولر شـلـيم و



در تمامى بجاده اصلى، ساكـن بوديم. ناگهان اتو مبيل بهتنلى ترمز


من سيگار میىششيلدم و ساكت بودم.
راننلهه خحلى زود اعاملام كرد:
ـ آماده اسـت: خو اهش مىكـنم سـوار شويل.

ـ ـيك دقيقه...
آقاى فينگک، ته سيگًار را پيداكَرد و از جاده بيرون انداختت، و قثى كه
مى نشست، تو ضيح داد:

- ما آلمانى ها آدمهايى منظم و و وظيفهشئناسيم. ما نبايد ته سيگار را

در جاده بيندازيـم.
خودم راگگناهكار احسـاس كردم:
 دنيا، ولى ظاهراً هنوز نتوانسيتهام فرهنگك لازم رأ بهدست آورم. Tآخر، من يـك روستايى هستم...
آقاى فِّنكل تاييلدكرد:


....

زاهارنا استانكو / A01




بلده و(i)

 تبليل شُدهاندا علفـهايى كه تّههاى قليمى آلهان را فرش سبز كردهاند.

اتو مبيل ايِستاد و صدلى راننله، مرا بهخحود آورد:

- رسيلايم•

از اتو مبيل بيرون آملديهم. خــورشبل كــه هـمه جـا ظـاهر الست و از نخستين دوز آفرينشّ ير توهای خود را برزمبن تابانده است، نور تنل خود


روزكى روشن و مطبوع بود.


اطلالع داشثشث. ما را نزديكت يكك ساخخنمان سنگى بزد و توضبيح داد:


 مىرسلد، تعداد نگڭهانان زياد بوددهاند.

 بِلادى نابود يُـــد.

همسفر من تايپل كرد:
 تانكك هم و جود داشت. ها آلمانها، در هدشُكارها، جلدى هستيم. باكسى

شوخى نلاريم.
 بهمرطرفى نگاه مىكردى، ميم خاردار بود.
 - برایى اين كه، زندانيان نتوانند فرار كنند؟ ـ المين طور است... درهـاى آهـنى بســيار زيـاد. نـوشتهمايى روى آنمـا، بـاز هــم بـا


 كه زمانى بردرها و دروازه هاى اردورگاه مرگك نُقُ مى بندند. ـــ مـين طور است... عمين طور است...


و دوباره، اين وازهمها، ذهن را میى آزرد:


 ميدمد;

 با پششـان خحود بينند، فاشيسـم يعنى پهd...
jor / زاهاريا استانكر

كسى كه بهما توضبت مى داد، هيج سهمى در الين جنايتها نداشت اين را نمىگويم كه خودش همه از فاشيسمه، رنج برده بود، اين شطلب را

ثراموش كرده بودم. با خسشم لیرسيدم:



 نريسبلام.
رالمنهـا ادامه داد:
 راحت.اين هلور نيست?
 راه خود را ادامه داديم تا بلجايى دسيلـيم كه هسحل مكونت زندانيان

ـ در هريكك از أين مـاختمانهما، تريب دو هزار زنـدانسي جـا داده
 هعيتتصهايى را مى شنيلم كه حـيلى ها، از آزها اطـلاع دارنـلـ، ولى
 هستنلد كه آن ها را باور نمى كننلد. گفتم:

 - دو هزار انسان، در حـنين جايىى !اين بهمعناكا آن است كـه بـابل بهيكديگر فشار وارد آورند. - و درست بههـبن شاطر، آلها را در اين جاء جا داده بو دنل.كـه

آنها بهيكليگر فشار بياورند. كه در جايى نفس بكشنن كه هوا و بــود ندارد. و Tآنها، نفس نفس مىزدنل. البته، همه نمردنلف، ولى خبلى ها از بين

رفتند...


اردوگاه، دليل هأى بىشمارى براى مرگك و جود داشت.

- جيره غنا!

ــــك كيلو نان در روز، برأى بيست نغر...

ــاين جيره غذلايى، عملى و درست بههمين دليل بود...
ــوحشتناكك امـتـ.

نديلدأيل. تقريباً ميَّع هيز
راهنيا ساختمان پجهارگوشَى با دودكشى سفالى بهما نشان داد و گَت:
ــ اين كورةٌ آدمسوزى است.

- دـر اين جاه مردههـا را مـى سـوزانلدنلـ
- بله ... و گگاهی، نه تنها مر ددها انـا را...
- جه اردوگًاه بزرگی!

راهنما خنديلد:
ـــنه اين اردوگاه، خيلى بزرگك نِيست. فقط شصت و ششن هـكــار استض. تـنها بـسيست و هــفت بـرج نگـهـانى دارد، در Tالمـان هـيتلرك، اردوگاههايـى بسيار بزرگتر از اين وجود داشته استا
 ــ همين طور است. مربازانى با مسلسل و تفنگگ.

زالهاربا استانكو /
-ـ آنجا؟ باقى مانلهُ يكك سآختمان بزركت است. اون چیيه؟ - آن جا مـحل يكت كارخانةٌ مسوشكتسازى بـود. آن جـا بـمب و
 اردوگاه ساختهاند كه، بهخاطر حخظ جان زندانيان، آن را بمباران نكننل.
 كر دند، خخيلى از زندانى ها هم كشته شلدنل،

- يعنى شـوروىها، شهـا را هم بمباران كرددنل.

ــ بله. حند بهبـ بهداخل اردوتًاه افتاد.
ــ در اين جا فقّط زندانيان Tلمانى را جا داده بو دنل؟
 است: در اين جا بلثريكى ها، فرانسوى یها، نروزیهاها، لهستانى ها، بـلغارها،
 انسان هايى از يوگّلاو يى، مـجارستان، مردم.... كشته شدنلد.

 صلداى روززا را شنيلم:


خاطره ها زاك هثل خخوابى كهه مىديلم، از ذهن خود دور كردم. - بله درست استت. فكرم از اين جا دور بود. تر جه نكردم كه أز مسير دور هى ثـتويم. رهگنذرى را نگّه داشتتم و از او لرسيلدم، خطور مى شود بهبيمارستان
-بهسمت راست پیحیيد. بعلد بهطرف حیب، آن وقت مستقيما برويد، مستقيم تا بهبيمارستان بر بربد.
 وفتى متو جه تردبد من شدل، با لبحخند ادامه دادي
 تلخ شدهاند. بلم، و تو دوست نُخواهى دائتـ...

راهنما و همسفر من فينگك، مرا بهطرف ويترينى بـردنلـ كـه در آن
عكس هايى بود.
راهنماكُفت:


 آلمان به كجاها وارد شده است.
 نمىكرد؟

- درست است. او عملباث را در هرجهتى آغازّ كرد.


كذاشثهاند؟

- براى اين كه، همه بينيند... _ مـين؟



人

و اين، حقيقتت مدحض بود. خبلى خوب مى فههم، اين حرون تا حهه حل دزست استّ: مردم دوست دارنله درست حیبزهايى را فراموش كننّ كه بايل هميشه آنها را به ياد داشته بآشّنل. ولى برایى چحه ملتى مسىتوان


كه بتواند دردهاى كُنشته را، فرأموش كند! ديوار كاهى، هير از عكسها. عكس هاى شوم, تانككه هاى هينلرى در
 بوگسلاوى. تانككها در يونان. تانكکها در نروزُ و دانماركك. تانككها در

 كنار سلاح ها، مرگ؛: سربازانى, با كالا خودة سربازان هيتلر شادند و لبخنلـ

 مى خندنل. بهمردگان، به آن ها كه با دست خو دشان كشتهانلد... آن مـاكــهـ


 هميشيه...
ديوأر ديگركى را هم كه هر از عكس بود، ديليـم. بعلد ديـوارى كــه
 عكس هايى بود كه خود هيتلرىىها در كشور هاى اشغالى، گرفثه بو دند.
 مىشلدند كه دارنل تيرباران مىشونل. سربازان اساس، هراقب مـحكـومان

/ $\mathrm{A} \Delta \lambda$
 جلو مىرفت. او اسير (ارايش بزركتك) بـود. بـك دو جــين اساس، كـمـر



 تيرباران كنتلن. مهكن است شخو شُحال نباشُند!
ــ سرباز مى ختندد... الين سرباز هم مهى خنلدد... ـ همين طور است... ولى برويم جلوتر. ايـن ها عكس هـاى اعـلـدام


 نتراشُيلده.
ـــ اين اسير در انتظار هيسست؟
ــكَلوله.

 .

ــ طبيمى است... طبيمى استت...

- حر إبيعى امـت؟

ـ ــعمو لا" مىیگويند طبيعى استـ...



 ـ آلنها را هم برای اعدام مىبرنلـ


 بود، روز اولى نيست كه روى زمين افتّادهاندلـ وفتى بهايسن عكس نگـاه



 كرده بودئل. فقط سر او بيرون از خاكك بود. مردى كه زننله به گور مىشد،
 زندهاش باز بود، ولى وحشت از آن مى باريله، وحشُتى بى حسساب.
 ـ طـبيعى است...

- حیرا طبيعى است؟ چرا باين طبيعى باشل؟
 نيست، اين طور قبول كردهاند...
 پإره، وصله خورده و وصله روى وصله, پحنين كفش هايىى بـهـهـه دردى





هميشه درشت را دوست داشته|م. ولى اين، درختى امت كه اححساس
 ميوه، كه انسانها آويزانند، النسانهاى زيادى: مردد و زن. آنها را بـهدار زدهانل. عكس دبگُرى، مربوط بهسندهاست. اين، نامهأى استك كـه يكك شركت داروئى بلهثيس اردوگًاه نوشته الست. شركت دارونـى از رنّـيس




 سرأنجام، برایى مرزن IV IV ماركك،

 ــ طبيعى اسست... آخر، اين مربوط بهزمان جنڭگت است. و در دوران

 جا Tآورده بود:

- برسر زنهايى كه بهشركت دارويى فرستاده شلدنله جپه آملب

_
ــــيمىی استـ.
 نداشت، حراكه مدهُ زنها، مسحكوم بهمركّك بودنلد. -

NE1 / /

- حه كسي ؟ خوب مسلوم أست: رذّيم.
-- ابن آزمايش ها، ادامه يِيداكرد؟
 امت، گُوه تازهاى از زنها را براى أو بفرستند.
 ـ طبيعى است... باز هم يكت عكس. دوباره كشتهشدكان. ولى اين عكس، تا اندازهاهى، با تككس هأى ديگ, فرق دارد. صسحنهأى كه جسدها روى آن افناده بو دنله بهدلِلى، تحت حفاظت سربازان اساس بود. نتو أنستم معناى آن را بفهـمـم:

مكر فكر مىىكننل، هردهها مم مدكن است فرار كنند!
 دوباره درختت. نه يكى، بلكه حند تا. اين، يكـك باغ است. يكب باغ
 شلدهأنل. زنها. فقط زنها. بين آن ها، ييرزنان هم هستنلد. ولى بيستر T آنها زنُهاى جواناند، خحيلى جوان. موهايشان، روى شانه هايشان ريخته. و اين عكسى است كه در سرزمينهاى اشغال شـله اتـحاد شــوزووى كرَ فتهاند.

 ــاين جاست نگاه كنيلد سربازان هيتلرى او را دار زدهائلـ اين جا هم سربازان مى خندنل...

 بريا داشنهانن. Tآسـمان اببرى است. آمسمـان هـم سسفيد استـ. زمسـتان...
(

دخترى كه بر ثوبهُ دار آويزلن اسـتـ، از درون عكس، بهمن نكاه مىكند. بهمادرشى خيلى شبيه استى يكت بار مادر اين دختر را در فرودگاه هراگت
 كتيبهأى وجود دارد. روى آن هیيزى نوشته شده و من نمىتوانتم وازٌهها را تشخيص بلهم. دوز و بر دار سربازان و افسران ايستادهانلـ. تعداد.شان زياد است... همهُ Tنهها بهابن جاه زمين هوشيلده از برغ، آملدهانل تـا دار زدن
 زنان جوانى در خانه دارنلـ؛ و حالا اين جا ججمع شلـهانل نا يكك دختر زا بهدار بزّننله، يا دست كمم، دار زدن اين دختر را تماشا كنند.

برأى اين كه بييند هجگونه يكى دختر زيبا لا دار مىزنند...

در (ااورادوره) همه جـا خاكستر است و جنازه... جنازه و جيســـ در
 بوده الست... جنازه و ناكستر در همهٔكشورهايى كه بـهوسيلة سـربازان هيتلرى اشغغال شلده استث... جنازه و خاكستر در هـنة شهر هاى اشغالى....

هايل...
هايل...


مردم، مثل درون قوطى ساردين، تنگُ يكديگّرنلد... مردم زير حفاظت سربازان اساس كار مىكـننلا...

زاهاريا استانكو /
ـ شاڤق، چجوب! هرگز: اين همه شلاق نديلدهام...

 شلده امست.
دوباره ايستادم تا يكك عكس غيرعادى را بهتر نگـاه كــنم. در آن،

 عكس نشُان داده شلده بود، در سال 14 FY بهدنيا آملد. او كـمـسالترين

$$
\begin{aligned}
& \text { - خرا هايل؟ } \\
& \text { ـ نـهى دانم رفيق. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كردم را بهز نجير كردداند... } \\
& \text { كشته شدكان... } \\
& \text { باز هم كشتهشدكان... } \\
& \text { و دوباره كشته شدكان } \\
& \text { تههاى از جنازه هها... } \\
& \text { كوهى از جنازهها... } \\
& \text { اينها را تيرباران كردداندلـ } \\
& \text { اينها را بهدار زدهاندلد. } \\
& \text { اينها را باگاز خفه كردهاندلن. } \\
& \text { گلولن، كاز و چیوبهُ دار. } \\
& \text { هايل... } \\
& \text { هايل... } \\
& \text { هايل.... }
\end{aligned}
$$

NAF / باد و باركن

ساكن الددوگاه بود.
_زنلده است؟
.
-

-     - بله

ــــيعى استـ...
عككسى جلديل. در اين عكس هم، بحچهها هستنن. تعلادشُان زيـاد

داغ ديلده مى شد: شمارهٌ اردوگاه.

هيج تحيزى، بلون تو ضبح، رد نشله. آبازور ها را هم بهما نشان داد.


نگاه كردم... روى يكى تصوير خوحيان و دختر خوبان نقاشي شــلـه
بود و، ديگرك، گرگّ.
- نثاشىى هاى خوبـى استع. استثثنانى
- طبيعى است. اين نقاشى ها روى , يوست آدم كشيَيلده شلدهانله. ايسن يكك آبازور عادى نيست. اينها همان هايى استـ كه در دادكاه نورنبرگك

بهمعرض نمايش كذناشتند.
سرانتجام، بازديد را تمام كرديم. هوأى تـازه و خـنـكك بـهصورتمان خورد. سرم گيج رفت. نفس عميقى كشيدم و سعى كردم، آرام شوم. ولى بيهوده بود. هنوز زمـان آرامش نر سيله بود. همه چــيزُ را نــلـيله بـوديهم.

 بزرگك با سه هنجره، يشتبام، با سفال قرمز پوشبيله بو د. دور تا وور آنه
 ولىى از آن جا ديله نمى شد.




 نمى شنبيلد.


هايل...
هايل...

تزدبكت ديوار، دو جعبهُ بزرگُ بود كه مريوشى از روى داشثند.
 به گوشم مى رسيد: كسانى راكه در جاهاى ديگر الردوگاه كشـته بـودند، بهاين جا مىى آوردنلـ. -



 زندانى آويزان بود.
 كه از آن هيزى شبيه يكت نـاودان حــلبى خــارج مـىشلد و بـهزيرزمين
 ناودان، جسمدها را بهز يرزمين مىفرستادنا. معمولاكّاز الين وسـبله، بـرانى بار هاى سنگینيز| إستفاده مى كنثند. جسلدها را مثل بسته يا جعبه مى انداختّند.

- و ديه زيرزمين!


هيز وا مى بينيل. برويه!
چحرا رفتم؟

 زياد بود: سى تا حتهل عدد. اين جا ر آن جا، نيمكتهايىى گذانته بودند،
 هنرز نغس مى كشيدنل، اعلدام در اين جاصوردت مىگرفت. اين نيمكتها
 ديگر اعدأم شـود. بعد خود او بهو سيله نفر بعلى اعلدام مكـشد، تا Tآخر... اين وضع ادامه داشت تا همهٔ خنگگكها بر شـونلد. برهرچنگگك انسـشانى آويزان بود... بر هرچنگگك... يكك انسـان...

- و جسـم اعدام شدگان؟

ـ آنها را با آسانسور بـهطبتهُ اول مسىبردنلـ. از زيسرزهبن بـهطبقهُ

 ــ آن جا چحه مى

- يرسرفى؟

- يُعنى؟
- غريادها... آخر، كسأنى شروع مىكردنل بهفرياد زدن... آن ونت

بهطبقه اول بالا آمليم. اين جا هم، همه تيز ماشينى بو د. دسـتگاه خاصسى كه ياد آور نوار متتحرك بود. ال طريث اين نوار، جسدلها را بهتنور كوره مىرساندند. مستقيم بهتنور...
 ــ طبيمى امستت رفبتي... طبيعى امدتـ...

هايل...
ها ها ....
هايل...

ثنور ها را نگاه مىكردم. در آنها، هحيز فوقالعادهایى نبود. تنور هايى
 نُت. يرسبيلم:




 زمين فقيرى هستند و به كود نياز دارنلـك بلدئنكـود ئــيميايع مستحصول


A\&人
 ميز رنُس ازدوگاه و دستياران او را زينت مـى داد. هيزك هـم بـهسربازان

نگُهبانى مىرسين.
ضربان تند قلب خود را الحساس مىكردم. فـلبم خـيلى سـريعتر از حالت عادي مىزد. خون را در سرخرگُها و سياهرگُكها مىدوانيل. من


 شلده بودم. مسـجسمهأى مسنگى و عــجيب. مسىتوانست راه بـرود، حـتى
 اجحساسم را بهمن برگُرداند؟ جهه كسى مىتواند اين نيرو را بهمن برگُرداند كه ثادر باشـم درد و و حشت را تُحمل كنم؟

ـ طبيعى اسـت رفيق، طبيعى است... - جرا طليعى امـت
 الست. محرا معمول شلده است، من نمىدانم. بين ما اين طور معمول استـ.

طبيعى اسـتا.
 راهنما داخل صححبت مىشود.
 استفاده هىكردنلد، البته نه هركسى؛ تنها از كسانى استفاده مـىكردند كـه بوستى زیبا داشتنل...

در بكى از اطاقّهاه، جعبهاى استوانهالى گذاشتهانلد و كنار آن نوشتهاند

زالهاريا استانكو /
("حرخ باده).


 برای چهه نگاه مى كنمب؟




خود يا دختر خود را نوازش نكرده باشدب!



مى تواند بهاركاري آيد.





 كرده بودند. بههرميز ناودانى برانى عبور خون





جا طلا بهد. سـت مى Tو. Tرند... بلهك طلاى خالص...



 ــگوش كن... اين همه ســال در شـهر بـودى و هـنوز نـتو النسـتهاى دنلمأنهاى طلا برأى خودت بگُنارى؟ نمىتوانى دهان و دندان هايت را

زيباكنى؟

 زيبايمى: داشُته باسُنلم... و و قتى راهنما ميز هايى را نشان مـىـداد كــه، روى آن هـ، طلا بهدمـت مى آوردنل، اين خاطرهها در من زنلده شلد.



 هـهُ روش همايى كه براى شكنجه معمول برد. روش هاي بسيار گو ناگُون.


آريزان كردن بهاحنگكـ.
قتل با صربههایى مـالا"ق يا حمـاق.
آميولهاى كشثنده با مرگك آرام و تلدريجى.
تتل با والردكردن هوا بهوريل.
فتل ساهه.

(زاهاريااستانكو / AV)

هـميشه يكـي بود.
ـــهرگز هقاومتى نمىشلـ
 نگگهبانان غلبه مىكردند. نگڭهبانان، بسههرگوزه وسـيلهأى، بـراى سـركوب مقّاومت، مـجهز بودنلـ.

 مهـمزرينها و اماسى ترينتها. البُنه نه بهطر ر كامل . بهطرئـ در آمليـم. بهبالا نگاه كردم. آسمـان آبهس كه بهنلدرت ابر هاى
 در راه برگششت، باز هم لازم شد در جنُگّل توقف كنيم. اين بار مو تور
 فراموش كردم، نبايد ته سيگار را در بجاده بيندازم. و دوباره، صحنئهُ فبلى
 ـ ـكجيب الست... به شما گفثه بودم كه مـا عادت نداريم ته سيگًار را در جاده ييندازيم.

- مرا بيخشُيد. فراموش كرده بودم.
- طبيعى استـ... تمدن، جريانى طو لانى دارد. هنوز بـرأى أيـن كــه شـماها، در مشرق زميمن، بهتمدن برسيلد، زمان درازى مانلده است.

ددست دز دسـت دوزال، در خـــبابان پتــليو") مسىرفتيم. بـهبيمارستان
مى لـرفتيم•
 مى خحود.
 خيابان محى بيحيله, و اين صدال، دليل برآن بود كه مأ زنلدهايم. دو انسان زُنلهه



## فصل دوازدهم

ده غليظى روى شهر راگرفته بود. در يِيادمرو باريكث و و خراب بيش





حكابت مىكرد. دست مرا دـحكمـرگفته بود.
_گغتى (بوخنوالمنه) را ديلدهای؟

 ــبله. بهعنوان توربست.




 فراموش نكردهام.
 بلكه در روى كاغذ ديدمایى.


ـ ممكن است نو حتى دانثته باثتى. شايد براى تو بهتر بود، همين را
 و وحتّهایى زيادى بودهاكى. _كنجكاوى تحريكم كرد دوزا، كنجكاوى دربارة سلده و حشتناكى
 ولى حتى در اين صورت هـم، كنجكاوى است است

 نمىدهم.

 حقيقت اين امست كه، هركدام از ما، نشانه هابیى الز دوران پيش الز ناريخ را
 جانورى رال، كه در ذهن آكاه يا نآآگاه ما وجود دارده زننده میىند.

زازاريا استانكو / NVO

 بهزندگى را در او خفه كند. بهندرت، خخيلي بـهنلدت، مـمكن است يـاد

 تحمل غم و نلخحى زندگى، با نيروى بـيشترى بـهو جود و زنـلـگى خـــود

مى خسبلد.
بهنظرم مىرسيد، نه تنها صدلا، كه ضربان فلب همراهم را مسى شنوم حتى بهطور جلىى باور كرددمكه اخئكلى در ضربان قلب او و جود دارد.


 رامىى دانل. بله، او از بيمارى خود
 ديكَان را نجات دهل.
 - نمىدانـم. گـاهى خـود هم هـم تـعـجب مـى كنمر. ســاده نـبو د، ولى بهر حالل زفلده مانلـم. و ديگگان مردنله...


- تو Tآلونكهها را ديلى؟

- 



/ AVY
 احسساساتى قّديمى را ممى نواختنلد تا فرياد زنـأنيان شنيده ثشود.



مىگڭشت، خبر دانشتند؟
 همىتَشتّ، خيلى خوب خبر داشتند. ور اين باره تـرديلى نـدارم. حـالا



 باسلد. آنها شريكا و هملدست داشتئد. هملدستان زيادى، خيلى زياد. در نزديكى اردوگاه ما، در كنار يكى لز دوستاها، يكت كارخانه صـابون پزیى



- پحه موقع تو را بهابو خنو الده) بردند؟



 طول راهة حتى يكت بار هم، آنها را باز نكردنل. حتى يكك بار همه غنا به ما نلدادند. حتى آلب هم نـإدنله. و روشسن الست كـه هسردم مسى مردند.



هركسى مى داند، در زملن جنگگ، چهـ گذشته است! ولى، بهاحتمال قوى، دانته نمى تو انست حتى تصويرى از اين جنايتها داشسته بـاشلـ. بـههمين مناسبت، تشبيه من چجندان درست نيست. يكك دانته جلديل لازم است تـا تـا
 - تو كتاب دانته را خخواندهأى؟



 مى مكنيل، وظيفهتان اين استـ كه والزهها را سـو هان بزنيد و صيقل بــلـهيل.
 روايت هاك رومانتيك عشقى آزمايش مىكنيلد. البته درباره: عشت هـم بايد
 هاه را برسر ما آملده است، فراموش كردد؟ ناگهان خنديد و گغت:



ادامه بله.



 رحمم كرد و دستور داد بههريكت اندكى آبـ و تكهانى نان بــدهند. هـمـئ

/ AVA




بد بائيز ديگكى عادت كرده بوديم.


 كس فرياد نزد. هيح كس، حتى يكك كلمه حروف برزبان نياوبر’د. مشل اين كه
 مىكرديم. بـهدروازه، بـهسيمه هاى خـاردار و بـهبرجهأى اردوگگـاه نگـاه
 زنلاه از آن خارج نمى شُد. تو كورههای آدم سوزیى را ديلدي! - بله، ديلدم.

ـــتوها را هم ديلمى! - بله، تنورها را هم ديلـم وڤتى وارد اردوگًاه شديمه، كورههاكار مىكردنلـ و دود الز برج آنهها

به Tبسمان مىرفتـ.

 نان و حاكى خو اهنل داده، اهروز، وهتّى من و تو در كافه نشسثه بوديم و




زازهاربا استانكو /

دربارة آ ٓنها دارنـاه....






 جمله های ساده و بيثّي پا افتاده:
 ــ ما ضريبالمملى دأريم؛ "اخدأوند آدم را در زمينهأى كهه در طاقتش



 كوش نمىىكئل. مدتهاست كه خلداونل در كار آدم دخالتى ندارد. بهز


 آلنها را بـرزبان آوردم كـه لازم بـود حـرفـ زدن را الدامسه دهـم. هـــل

 هنوز نشانههايى از دوران نو جوانى در من باقى مانلده بود.
/ /

در قلبسهاى ها، هنوز عشزّ بهزندگى زنده بود، با همهُ Tان جیه برسر ما آ ملده بود، هنوز ميل به خو شبختّى را از دسـت نداده بوديم. اسحساس اين كه زنلده هانلدهايم و با و جود همهُ ليشُ آملدها، بهزندگى ادامه مىددهيمَ، نوعى


 بهنظرم مى رسيلد، أنرزى من وكششُ بىاندازة من بهادامهُ مبارزه بهخاطر آينلهْ بهتر، دوحندان شلده اسـت؛ اين ميل شلديل درونى من برأى مبارز6ه در تمامى زنلدگى من، دليل اساسيى اين موضوع بو ده است كه، هن نـبايد


 بهسادگى از T Tها بحنُريم، متنفرم، مى خواهم آنها ها را زنلده نگه داريم و





 هـم زنلدهانل. جنايتكاران زندگى را ادامه ميدهننل. آنها زنده مانلدهانـلـ. بالأر از اين، آنها هـماكنون هم خود را براي آدمكشى آماده مى آمننل. Tآها T مادهاند تا همه هينز را دوباره از اول آغاز كنند. همه آن هيز هايى



AN1/ / /
 صلحى وأقعى. Tاسايش و آرامش.
 ولى نه آن قلدر سريع كه برخيى از رفقاى ما تصور ميكننلن. نه آن قلدر زود

 پايلارىى برسنله، بايلد مبارزههاكى زيادىى را ساز مان داد...
 همين كا بكويك؟

- بله دوزا، هــنظورم هـمين است. مسـرنوشت مـا ايـن است و ايسن، سرنوشّت قرن مامـتـ.







 به خوابب رفته بو د.

روزا يرسيل:

- خيلى و تّت اسست كه خو ابيله?
.
- بيلدار نشده است؟











 بادى هلموشخگى جريان' دارد.

 سارميزاله در اين جاك، در روستأيى در ساحل








زاهاريا استانكو / AN






 داس كهنه و به كلى زنگك خورده، و يكك گارى زوار دررفتهأى كـه بـا بـا
 ور مىيدويل و استخوانى و فرتوت و ضهيف بود. سارهيرنا خاطر ههأى زيأد
 و دشّوارى بود. نحخستين وازَهاى كه بهـ ياد داشت و هميشُه شئيله بود، تنها يكت كلام بود: فقر و ندارى. ـــندارى جانمان را بهلب رساندهـ... ــندارى ما را
 نمىرسلد.

 بودهانتل.
ــ بعلد از ما همم همبين طور خواهلن بود...



/ / باد وباران
 آسهان برد و در سراسر خيابان فرياد زد. هعلوم بود، مى خحواهـلـ بـهايـن
 سر یلدر داد كشيلدنل، بعد يكى از Tآنهاكه لباس آبى پوشيله بو د، كــلاه

 زهين بلنلهرد و دستهايش را بست. بعل، يكى از مردان غريـب بهطبل كوبيل و، درنتيجه، انبوهى از مردم جمع شـدند.
يكى از ما غريبه ها با صـدأيى خفه فرياد زد:
س- فروش را آغاز مىكنیم! فروش را آغاز مىكنيم! هند نفر از ميلن جهعيت بيرون آملانلـ؛ اين ها هم ظاهراً آز شهر آمله بودنل؛ هوكـام كيفى به همراه داشتند كه در آن پول بود. يكى از آنهــا

- برات گاو ها، فلان مبثغ مى ددهم!

ديگُرى گفت:

- من بيشتر مى ددهم!

بهاين ترتيب، همه دارائتى آنهـا را حـرأج كـردند. گـاوها، گـارى،


 (\#قووشی) نمىارزنلد...
وڤتى ماموران حكو متى دور شلدنله مادر، دمتتهاى پیر را باز كرد.
بعل پرسيلد:

- حالا حه كنبم؟

زاهاريا استانكو / AND

- بهشهر میرويم' - و در ششهر؟

گُرسنگى نمىميريم و دختر مان بزرگك مىـشود.

مادر جحيزى كفت و در سكو دت، برانى رفتن آماده شُلا. جمع كردن و سيله ها خيلى طول نكشيلى همةٌ آن جحه باقّى مانلهه بود، در يكك توبره جا

گرفت. يلدر پرسيل:
ـ ههd چجيز آماده است؟

- بله6، Tا مادوايمم....

هادر بسته را برداششت و روى شانهان كذاشاشت.

- و تو دست بحه را بكیير... زمين نخورد.

ـ عيبى ندارد. بگڭنار ذوى شانهات.
.لا بوشه بهم Tا
 هيلأ شود، جهار نفر هـم مىتواننل بأشند. جايى كه مسه نفر را تحممل كنلف، پهار نفر را هم تحملى مىكنلد.
ـ دـر شهر بهسراغ سلاخ خـانه مـى افتلد...
- هرطوركه بيش T آيد.

راه شهر طولانیى بود، خبلى طو لانى، بهنظر دختركك مـرسيد كه بها Tن
ور دنيا میرونلن.
سبيلده صبح از ده خارج شلدنل و تمام روز را راه رفتنند. شـب را در بيشههأى گُنراندنل و، دوباره، تمامىى روز را رفتنل. سارميرْابه ياد نمى آورد

Аヘя / باد وباران

هنل روز در راه بودنله ولى سرانجام يكت روز، تنگك غروب، بهروستاى بزرگگى رسيدنل. Tن قلدر بزرگك بود كه نميشّد انتهاكى آن را ديد، در إين


وقتى شب شُلده رو شنائى فانوسها همه جا را روشن كرد.
پیل

ــ فكر ميكّكنى، إجازه بلدهند!
ـ ممكن است آدم نيكوكارى بيدا شنود.

يناه گاهى برایى شب كر دنل. صاحبان سه خانه، در زا مـحكم در برانبر مـا

 مادر Tخرين باقىماندهً خوراكى را از توبره درآورد و تكهأى بها يلر و تكهأى بهلا بو"ش داد.
صاحببخانه يرسيل:

- دنبال كار میگرديل؟
- بله.


 خوشبختانه هنوز هواگرم بود و آن ها توانستيند، بلدون اين كه مزاحم

 ميسلدهدم، ملادر توبره را روى كولش گذاشت

و دوباره بهراه افتادنل. لابوثى هم لتُگان لنظانْ، بلون اين كه عقب بماند، بهدنبال آنها مىرفت لابوش بـههيَج وجـه بـهايـن طـرف و آن طـرف نمىرفت و سعى هى مرد هميشه در نزديكى صاحبانش باشده مثل اين كه
 حالا ديگر در دشت و در ميان كشتّزارهایى بهبار نشّسـتشٔ ذرت و
 جاده بود. اين دبگر جاده نبود، خيابلهن بود رير پهنا و غراخناكه سراس

 در خيابان حركت مىكردنلـ، درست مثل اين كه با لانه مورحههما موامهـ


 بهمردم نگاهى كرد و ثـگفتزده بود كه حـرا اين همه با هـم فرق دار دارند: بعضى نحيف و لاغرند و لباس هاى كهنه و پاره پوشيبدهاند و بعضى ديعر،






 لكههاى چحربى. در كنار ههأى آن، كوهمايى از زباله و كثافت، انباشثه شلده


و خبلى چيزههاى خوشمزه و زيباى دبگر آويزان بود. از جلو خانيهمهاكه

 ترانه مى خوالندن...
آنها سرانجام وارد كليساى بزرگى شديند





 بخواهند كارگرانى را إجير كنند، بهاين جا با مى آيند. حالا














هجببتر اين است كه دو بیچهُ انسان زير شكم او جاگرفتهاند و از اء شير
 نــى شـلدنل.
دنتركت فكر كرد، حتماً شير اين ماده گرگك خيلى شـوشُمزه أست.





مى كنم گرگك مهربانى است، آدم راگًاز نمىگيرد.
 بحهها هم زنلده نيستنل, اين، يكت هيسـه أست. در شسهر، 'مسجسمه هاى

زيادى است؛ تو بعل آنها را مى، بينى.
 - هيبج كدام.

او دوباره و با دقت بهماده گرگك نگاه كـرد و مستو جه ثــلـه آنهـا

 بى جهتّ، به Tن ها حسسادت كرجه أمت. ماده گرگت زنلده ثيسـط... و اگـر. زنده نباشلد، كارى هم از دستش برنمى آبل... لابوشُ كه ترمبيلده بـود، نحـودش را بـهـهِّى سـارميزا حسـباند و او،












مكى زدنلم:

-





نكرد. هيِع كس ججرإت نكرد دستنش را دراز كنلد.
-
ـبيراثـكى! بيرامشكى گُم!


 طورى وانمود كردند، مثل اين كه معناى نگاّه او را نمى فههمند.


بهدست و كلاهمى برسر داثـتـ. الز يلد برسيلد:
ـ ــ دنبال كار مىگگرديد?

ـــــــ آقا، همين طوره...

- جـه كارى بلدين
- با دستهامان كار مى كنيم آقا. فقط با دستها. و دستهانى دهثانى بزرگُ، سباه، لينهبسته كه از كار تركك خورده
بود، نشان داد. ولى آفايى كه كلاه برسر داششت، حتى به آنه ها نگـاه هـم
نكرد. فقط هرسيل:


ـ ولى من به آهنگگ, احتياج دارم.
سـنه آقا، من آهنگر نيستم.
آقاى كلاه برسر رفت ولى خحلى زود يكى ديگر آمد. اين يكى همم'
كو تاه و هاقْ بو د؛ در ضـمن لحنى عصبانى داشُتـ.



- همين، آها... مى توانمر روى زمين كار كنم.
- ولى من حلبى ساز لازم دارمر.

وگفت و شُنود بلـرك، باكارفرمای سوم:

- چه كاری مییتوانى انجام دهی؟

ــاز كـجا آملدهای؟
- 




- الیس برويمه...
- تحقلر خو اههيل پرداخخت؟



بنابراين، خحيلى ستخت نگير.



بهدامن مادر حسببيله بود.



خانههانى قشنڭگ!
ـشهر فشنگی امست!

 مى خورنلـ.

 كرده بود! اين، عادت ديرينّأ او بود: هروتت گرسنگى آزارش مسيداد، سبيل هايش رأ مىى جويل،..
از ترامو اها دورى مىكردنلـ الز بعضى كسيسانى هـم كه بـهسرعت بـاد



هحسبيله بهمادر راه مىـرفت. بهجايى رسيلند كه خيابان با خانههاى بزرگك آن، عـقبّب مسر قرار

زاهاريا استانكو /

داشت.

مىىكننل.
ــ دنيا نر از بـى جيزان امـت...
مرد پاقَ گفت:

 هحه گفتى

ـــ شخوبكه هحى
 است كار مردم باشد...
ــالبته مدكن امست... ولى دنيا بايد اين طور باشـلـ بايد هم ففير وجود
 وقّت دنيا، دنيا نبود.
ــاگكر آفـاى يـايكو، جـور ديخرى بـود، آنْ وقت هـمهd مـردم
محىتوانستند در دنيا زنلدكى كنيند...


 جاليزى و جود داشت كه منعلقَ بهآقاى يايكَو بود. جوانى باصورت پر از جوش از آن نگهدازى مىكرد.

آقاى بايكو كفت:



 بريم؟


 ــنـها در آن جا خاهواهيم بود



 آنها، نسل انندر نسل همين كار را میىكرديانداند.












A40 / زإلاريا استانكو



 نميكرد.


 رسيده را بار گارى كند و بلافاصله بهبازار فرئش ببرد.

 ابرى هـم كه در آسـهان بود، فرقى با ابرهاى روستا نداشت. ابر مسب آملـ،


 جه بايلس كرد؟
 بهترى ميبرم.




 بود جانش در خهطز اسبت. هـميشه در وحشت بود.

 شلدنل. روز روشن و آفتابى، ولى سرد بو2. سارميز\از سر ما مىلرزيد، فقط
 نفوذ همىكرد.
خورشيله درسست همان طور كه برفراز رودـخانة (آرجشى) مى تابيل، الين جا هم از بالا نورافششانى مىكرد. با و جود ابن، بـهنظر مـىرسيلـكـهـ خورشيلا شهر، به كلئ هينز دبگرى الست: تار و انْلدوهبار. حتماً خورشيد يشّـم ديلدن اين همه آشتغالب و كثافت را، اين همه كل و لای و اين همه

خانههاى مـخروبه با شيروانى هاى كـّب و معوج را ندارد.
آقاى آمبروزيه پِيكو گفت:
 نكنيدة والا، صاحبـخانه عصباني مىشود.

 دنيا مرزى ندارد.

اين زندكى است كه ها ايانیى دارد.
دنيا بدول مرزاست.

ديوارهاى اتاقك كو جكك أز رطوبت كيكك زده بو د. همهُ مبلمان اتاق عبارت بود از يكت ميز كو جكك؛ دو صندلى و تـخختى كــه از نـخنّه درستت شلده بود. يكك بخارى فلزى هم با يكك سربتخارى در آن جا بود
 بهاياد مى آورد. و الين، رنگك سبز عجبيى بود: ثيره، بو سبيله بـا بـوى بــل

N9V / / زاهاربا استانكو

گُنديدگى.
حياط باريكت و تنـگك و دراز بود، از آن جا، درهايى بهاتاقهما بـاز مى شلد، تعداد اتاقّها زياد بود و همه در بكك رديف وزير بكك شيروانى تعمير شُملده و دوباره وصله پينه شده ڤُرار داشيتئل. در و سطط حياط چحاه Tا بود كه با ستون كو تاهى مـحصور شُده بود. انلككى دورتـر، يكـُ هسـتراح
 بهاين حياط بود كه آنها هم مربو ط به خانههأى حتيرى بودند. در هريكك





ستى موای Tا جن جا، خنفه كننلاه بود.
 سبزه و علف و درخت وگگل همراه بود. در دوستا، مثل آب پآرجش") كه بىوقفه در حركت بود، هردم فقير هم هرحرفى مىكردنلا و خحود را'نـاد
 لعابى نلارد و لختت و بر هنه، بهطور مستقيم در پششـم فرو میرود فشـار
 بحهه هايى كه سارميزا در اين خانهها مـديلـ، هــمه نـحيف و نــرأر بـود و





^91 / بادو باران
 آن گُثتى زد. سارمير' در آن زمانه بهصورتى مبهم احساس مى كرد كه،
 و أو، البته با ترسى كه در دل خود احساس مىكرد، بهراه افتاد و تا
 وارد شلد و آن را هـم بهايايان رمانيل. مى ترسيدگَم شود و، به همين جهرت، سعى كرد، خحانه ها، ديوارها و درهايى راكه از كنار آن ها عبور مسىكندف



 آن با را بهياد مىى آورد. لابوثَ در اينگردش، همه جا هـمراه سـارهيرا

 بگذارد.

زمستان رسيلده بود؛ مادر از يلد برسيد:

ــاز كـجا؟

ــ بايلا بلرزيمم...
با و ججود اين، ثا وڤتى كه يِخبندان وافقى برسد، بلر ثوانست اندكى
 باكت و جعبه ثراهم Tورد و، سرانجام، از آنها، وسـيلة كـرم كـردن را تداركك ديل. و زمستان رسيل... چحه بـخواهى ححه نـخخواهـى، زمـان جــلو

زاهاربا استانكو /
.مىدود و همه چییز مىگڭرد. زمستان هم كذششت. بهار آمل. بعل تابستان.... و وقتى تابستان مىرود... خلداوندا، وقتى تابسثان مىرود، دوباره نوبت
 مى گذنرد، هرا غصه بحخرم. زمستان هم میىتنرد...
 دوباره بهبوى علف و گرماي خورشيلد رسيلند.

 حهارنفرى پجوبانو، دوباره برایى يِيلأكردن كار بهراه افتادنل. تمام شهر را

 داشثت. و در همين جا بود كــه از زبـان بــلر، بـرایى نـختستين بـار، وازء
 آبى و گشاد كار را يوشيد. پبر گלفت:
 حر فه ياد بگگيرم. و چهه خوب است، آهنخگ بشوم!
مادر در سحالى كه مرثو را نكان مى داد، با اندوه هر سبيل:


است.

- برانى من هميشه مشكل بوده است. جرا فكر مـى كني حــالا بـايد Tآســان بــاشل! مــهـم نــبست، مسن بـهستختى عـادت كـرددام ايسن جـا به هم ولا يتى ها برخورد كردهام و آنها قول دادهاند بهمن كــمكت كــنـنـ.


دارم، فكر مىكنم بتوانم Tاهنگر بشوم. اگر لازم باششد، شانزده ساعت در شبانه روز كار مىكنم. حتى اگر بهخاطر كار، خسته و كو فته بشوم. ـ ـخلمأ بهتو كمكك كند... اطاقى كه حالا در آن زندگى مىى كردند، مثل قبلى تنگگ بـود، ولى ديوارهايش مرطوبـ وكتككزده نبود. از ينجرههاى آن، غرش لكوموتيو

 گُنديدگى ناششى آن نبود، در غوض هريحه بهخو اهيل زمين باير بيلدا ميشلد. و أين، الو راخوشحالل مىكرد. ولىى لابوثى از او خر شحالتر بود. مدام روى زمين باير مىىدويد، زبانشى را بيرون مى آورد و با مهربانى بهبچهها پارسى مىكرد.
 ـ أين جاكارشانههايى زيادى استت دخـترم. و ايسن صــالى سـوت

آن هاست.

- تحرا قطار سوت مىزند؟
- برانى اين كه ايستگًاه راهآهن از اين جـا دوز نـيست. از آن جــا



 مىَّفتند.
 كارگران، با او رفت و آملد مـىكردند. ايـنها، اغلبّ، شب بسهاتـاون مـا


زاهاريا استانكو / 1.1

نمى دانسيت.
مادر مىكفت:
 به تنهانى به گُدش بروى. مـهكن است راه راگم كنى ياگير آدمهاى نابابب


مادر كارگاهها را بهاو نشان مى داد: آن آهـا در ظــول خـــابانها و بـا
 بعل ايستگاه راه كه به(|ايستگاه كشـمالىي مسعرو نـ بـو د، بـهاو نشــان
 كار پلر بسيار سنگكين و ستخت بود. ولى پول ولارنر نشلدنل. با و جود اين، هميشش هول برای هيزم داشتند؛ براى نان هـم كأفى بود. مـادر بهـ بلر مىگفت:

ــ فقط خـداكند سحادثهاهى برايت پيش نيايل.

- چهه حادثهأى ممكن البـث برأى من پيش آيد؟

 ولى يكباره هتو جه خطاى خود مى شـلد و سكوت مى مكرد.

 زمان برنمىگگردد. همه با اين مطلبـ موافـقق انـل كـهـ، زمـان بـرنمىگردد.

 هـم نيامد. ولى فرداصبح، زن همسـايه پيش مادر آمد وگفت:

هادر از همسـابه پیسيل:

 نمى توانيم، هيَّ كمكى بها Tنها بكنيم.... بهمن اين طور گُفْهاند (ولى السمم كسى را نبرد)... فعلا آرام باشُيل و منتظر علامت بمانيل...




خيابان و همهُ حياط ها را.
ماور دوباره هرسيد:

- تِه بايدكرد?

و زن هدسايه دوباره پاستخ داد:

- هيحّ كار. حالا نبايد كارى كرد. اين، الملين بار نيست. بارها شو هرم راگگفتهانلد. ولى من أز ميلالن دررفتم. مهمم اين أست كه تسـليم نشـويم.


بالا مىگيريمه و ترس بهُخود راه نمىدهيم.


 ثوستكنها افثاده بود. هرسگی، سرانحام بهدست آن ها مـى افـتاد.... ولى
 ديگرى است...


$$
\begin{aligned}
& \text { - بله بومىیگردد... } \\
& \text { - بس كـئ }
\end{aligned}
$$



ـــ أو را مححاكمه كردهانلـ و ده سالل زننلان بهاو دادهانل. ــ مـگُ او چهه كرده مامان؟

بزرگتر شو ى همه هحيز را مى فهمىا...

 مال ها گذشتـ. سالها هميشنه مى گَنرند.



 همسالان خودش برخورد مىىرد و آن طور كه مىتوانستند خودشان را




مىردقصيلد.

 وقتى كه ديگ, جوان نيستند؟


گويا پِلر و مادرش در زنلدانزاند.


 استا و حیرا لز زندلن آزاد نمىشود. همه حيز را مى دانُستت، همه چیيز را مى فهـمیلـ

ـ خدا راشكر با Tنها رابطهأى نلاريم.
ـ آَ ها را نه تنها زندانى كه تيرباران هم مى كنند.
 شانسى برایى ييروزى ندارد.

جلو مكىروند. در همهُ جبهـه ها.

 ساكـتـ بود. ياد كرفته بودكه سـاكت باشدل


 يكك حياط سنگگ، كه شُبيه چحاه بو د، از اتو مبيل بيرون آوردنلـ. بهدور و
 شبانهروز او را در سلولى كه تنها يكت ينجرهُكو جِك داشت، نگكه ذاشتنلن. از طلريق همين هنجره بود كه بهاو عُنا مكىدأدند: يكك تكه نان سياه با يكك ليولن حلبى بر از آلبـ، يك سطل ثمم در سلول بود. و او از همـان آغـاز

زاهاريا استانكو / 4.0


 هى شـله حدس زد كه سلول او در عمن يكك زيرزمين است. امتسان كردد،

 آلنها زنلانيان ديگ, جاست، تنها صلاهاي درهم و مبهمى در زيرزمين مى يليحيل كه مسى شلد

 سلول بهآن باز مىشلد، مرتباً قدم مى،


- زـنلـهإ؟
 رئيس ها را صهـاكندك، هميشه بها آرامى یاستخ مى داد:


 آن طور كه دهفانان روى زمين مى نشستنلد، ولى كف سيهانى و سرد برد و او، خواهى نخواهى، بلنل شلل. تمام روز در سلدل بیقرًار بو د؛ بـهنظرش مى رميلد، بلون متكا و پتو، نمىىتوانل روى تــخت فـلزى بــخوابـلـ. ولى سرانجام6 روى تخت دراز كشيلد و خو ابش برد... ولى بعلـ... بعله از اين



بلدون تغيير مىماند: سياه و تلخ. آزادى رال، مثل اين كه خــوابـ هسىبيند،
 كججاست بادی كه بِكى چحمن و بوى علف شحشكيلده را در هو ا مى پرا كند?

 رنگث ديگرى و بوى ديگگى دارد. ولى حالا در اين جاه تمام دنيایى او عبارت است از يكث سلول تنگگ و هوأى سنگين و بدبوى آن و نگڭهبانى كه پشـت در T Tهنى گُدم میزنلد. بعل الز روزها ــ كه محساب آن را H
 صـلى یا نزديكت شل تا بهدر سلول او رسبلى بسعل كســي كـليد را بـهدر
 مياهى داشت. صدأى خفه وگزفتهأى، مثل مـى خوارهههاثى مست داشت. ،رسيل:

- تو نسارميز| پجيوبانو هستى!
- بـله، خود دم هستنم. ــــنرها با من بالا بيا، مادموازل. رئيس دربارة تو يـادآورى كـرده استّ... از او تشكر كن و دستش را ببوس...

ــاو كشيش است؟ ــ بل تر. او بازدس یليس الست وكمونيستها را زنده زنده مىبلعلد.

 سرانجام جلو يكك در تو قف كردند و مردى كـه سبيل سياه داثثت وُ حالا كه نور بهصورت او مىىرسيل، لكهها و جوشثى ماى صورتشى نمايان شـده

زأهاربا استانكو /
 تو ستت داخحل شو!) و در را باز كرد. دفترى وسيع و روشن بود. يشت ميز تحرير، مرد جوان شيكك يوشثى نشسته بيد كه خوب الصلا



مرد شبكك يوش بلند شد و دعرت
 دلم براى شما تنگگ شلده بود. بنشينبد، خواهش مى منمر. روى صندلى جلو ميزتـحرير نشست، و مرد جوانى كه عينكت يكك

 برداشت و هر سيل:


 خيلى خوبى است: سيگار اهريكايى، ، با فيلتو... ــ متشكرم. من سيگًار نميكشمر.


 شُمما هم سبگًار بكشبد، ولو يكى،... - برأى به موا بهايني جا Tآوردهايد؟



كنيم. خبلى دومستانه. حتى مى توان گُفت، برادرانه. البته بهشرطى كه شُما مـخالفـ نباشيلد. امبلدوارم محخالفتى نداشُته باشيلـ.




ـ خـيلى وتت است؟



ــ مى خحواهيلا بيرسيل، حیه شُغلى داشُته الست?
 حر فهأى دارد، آقآى ماته ها יجيو بانو?

 ـــنهـ أو ديگُ كار نمىكند...

- عجبب!... مگُر آقاى ماته با بجوبانو مريضى است؟
- سن از اين مطلب اطلاعى ندارم.

 دبگریى، خملى آرامَ يرسيل:
 ناراحـت نباشيل. برای سن شما عجيبـ نيست... بسران جوان... عشن....



زالهاريا استانكو / 9.9

بدبختى!....

ندارم.

- پـطور؟

است يا نه؟ و مادر تان؛



- هیِح كمكى بلشُما نمى توانم بكنم...

قبلاً بهاو اطلاع داده بودند كه، اكَر كير أفثادء نبايد وارد بححث شود.
 مىىزد. بايلد سكو ت كند... سكونت...
 ــــمى دانم.
ــ بـه بيرونـكردند.

ــنهىدانم.
ـ حالالكّبا هستند?


 آدمهاى تبددار بود، فكر كرد: (آليا رفتارم درست است؟ آ يا توانستهام
 كثم ... بايب خيلى مواظب باشهم... بايل دفت كنم، هيِّ حرف اضافى نزنم!!







- يّلـرم بازداشت و مدحكوم شُده استـ.

- مادر هم بازداشت و دهحكوم شده است. - بهـخاطر دزدى؟

ـ

- تيز جدى تریى؟ فتل
.

ـ نـهىدانم.
ـ ممككن نيسـت شمطا ندانيل. دختر بالهوشتى مثل شــمال، مسمكن است



 حقوق?

ــ مو جب شگفتى است! سينگَ ردهو، خود مسنم، دكـتر در حـفوت: الى

زاهارنا استانكو / 911




 با صداى هايين، ولى همحنان با آرامشى، ياسخخ داد: - من چیيزى درباره شما نشنيدهامام.


 را هیند بار تكرار مىكرد.


 مشهور، بددليل فعاليتهاى كمونيستى، بازداشت و ومحكي


 كمونيسم را نمىىدانم. نمى دانم، همين و بس.

- هرچه مىدانى بيرون بريز! ! بوشن و كامل! شنبينى؟ شروع كن! - حيزى نی ندارم كه بيرون بريزم
 رفيق چجوبانو. از ته دل بخخند، كنتسا - برائى جه بخندم. هيج علاقفاى ندارم كه بخندم.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـــن از تو خو اهش مىىكنم، بشخند! }
\end{aligned}
$$

ـ ـحالاكه ابن طور المتا پوزخنند بزن!

- برای چحه؟




 حالا، تا دير نشده، بهمن بگو، كدام كمونيست را مى شـنامسى؟

 مى گفت.
- مكى بينيم... حالا خواميم ديد كمونيسـتها را مى شناسي يا نه! بك دقيقه صبر, كن، شازده خانم. يكك دفيقه رفيق... رفيق تجيوبانو... بند ساعت جيبى خود را باز كرد و آن را با دفت روى ميز كذاشت.
 زد. دوباره جعبئ سيگًار را جلو آورد.

 - بـله، بله، بادم Tمد. با و جود اين، بهتر است كه تو هم بكشى. آدم
 أنديشههای درست بهذهن آدم مى آيد. وفتى سيگار بكشى، ممكن است بئهمى كه بهتر الست لجبازى نكنى و با آرامشى، بلون اداههاى زيبا، همة

زاهاريا استانكو / س|r


 بهجز.اين،همبع كس در اين دنيا از قول و قرارهاى بابين ما آكاه نحخواهد

 كشور خود سر و كار داريم. آخر تو هم اهل رو مانى هستى. جحرا بالبلد زير
 كمونيستهايى كه تو نام ببر ك، هيجِ كارى ندالريه. فقط در دوران جنگك


 نداريم. حالٍ فهميلى؟



آقازادهُ ششيكن پوش، كَبريت را روشين كـرش و آن را جــلو صـورت
دختر گرفت. سرارت كبريت ثقريباً مداس برصورت او بود. ولى شارميز'
كمى رويش را برگُردانْد و با فوتش كبريت را خاموش كرد
سـ تحراكبريت را خاموش شكردى!

- نزديكك بود بينىىأم را بسوزانل.
- 


ـ عالى امهت!
/ / / /

دوباره كبريت ولا ووشن كـرد، از پشتت مـيز بـيرون T Tمـلد، دـوهاى مارميز اراگُرفت و صورت او را بهعقب برد. با دست ديگُ خوده، كبريت روشن را بهبينى دختر پشسباند. مارميز| بوى مو ختخگى و موزش ناشتى از


او دورنياملـ.

مى توانى تحممل كنى...

- بهمن توهين نكنيل! با تحقير بهمن نـخنلديل! آفازاده، كه بوى أودحكلن مىى داد، در را باز كرد و در راهرو فرياد زدن





سبيل هاى بلندش خو دنمانى مىى اين مرد وارد دفتر سينگُوهلى شثد و با علاقه بهسارميزانگًاه كرد. بعد

هرسيل:
-
مينگَورهلى باسنَ داد:

 شسـت و شو بدهل.

شـنهه بود، ثاسِخ داد:


910 /اهاربا استانكو

كنى؟ Tاراملى، از هرهيزى مهمتر است. در كار ما، أگر آزامش خود را
 بگذار. يكك كار فورى بهاو مراجععه كردهام. كارى فورى و سحساس. پس سينگورهلى Tرام باشى برأعصابت مسلط شو. ــ بله، بله. كفتنش آسان .امست... ولى آقاى سربازرس، وقتى گرفتار هنين فنلاق نشكن و سسختني شـلدامَ يحطور مى توانم آرامش خود را ححفظ
 با نزاكت است. سيگار بهاو نعارف مـىكند. بـاو أحـرام مـى گذارد. بـله، آقاك سربازرس، حتى نزديكك بود عقل خود را از دست بـدهم و بـا او
 دهرنظر, همىدسلد تبارى روستائى دارد.





مىدانست بهزبأن آورد.
 كه مىى دانستند روى دايره ريسختند.



 نداشت، بهاين Tدمها بگويلف، جه در ذهنش محى كرد: (ابايلا خودم را نگڭه دارم. تا هروقت كه لازم اببت)، و آرام سر جاى
\$19 / / باد وباران
خودش نشست. مثل سنگث بى برّكت نشست و سكوت كرد.
يازرس سببل بلندگفت:

نزدبكت سارميز' آملد و يرسبل:



بهخودگرفت و يرسيد:
-اين چجبه؟
سارميزن سشكوت كرد. سربازرس؛ با با همطن لحن، ادادمه داد:





 سينگّرْهى




 بهطرف جشمان او بيرون كرد.
بعد خيلى يواش و حتى با ملايمت گفت:


GIV / زاهاريا استانكو

را مىى كشـم. شنيلىى؟ تو اولين نفر نيستى. تا حالا آدمهاى زيادى مثل تو را كشُتهام. مى شنوى! چحشهانت را نبايلد بينلدى. اگگر چششهانت را بينّى، كشته

مى شُو
سارميراه با تمام نيروى ارالدهُ خود، تحقفير را تحممل كرد. همان طور


حهار پُكك و، بعل تمام مى ثتود. مدكن استـت نغس او را هم بیگيرد....)

 بازرس عالى دوباره ته روشن سيگار را روى شقيقهُ او فرو كرد. سرانجام
 سـ سينگرْ
ــوشَم بهـشماست آقاى سربازرس. ــــريت بلـه.


 هـم فرياد نزد. تالان مىكرد دربارهٌ جيزى بينلديشيلد كه خحبلى دور از آن روز و بيش T ملدهاى آن بود. درباره́ جادهاى فكر مـى كرد كـهه، زمـانى، هر جهار نفر با هم در آن حركت مى ركردند: يلدر، مادر، خو.د او و سگششان
 نتخسنين قُربانى شُهر بود: آن ها كه بهيوستثى الحثياج داشتنلد، او را بـهدام انداختند. درواقع؛ پلر هم گير همين جور آدمهايى افتاده بود. (البته آنها را جور ديگر ثی+صدا مىكردنله ولى دروافـع، آنهـا هـم ("ــوسـتكن") بودند). و مادر؛ّ بله، مادر هم، همـان سرنوشت را بيدلاكرد... و حالا نوبت

1^1 / باد و باران

اوست... ناگهان صدای سربازرس را شنيل: - يعنى تو از حرون زدن سر باز مىزنى! جواب بله، نمى خواهـى

حرف بزنى؟
دختر سكوت كرد. كف اتافق سينگو رهلى، با قاللى ايرانى فرش شــنـه بود، و سارميزلا، غرق تماشُاى نقشى هاى آن بود؛ تعلاد نقش ها و نوارهاى

 مىتكنرد، ندارد.
صدأى سربازندس، نرم، آرام، حتى تا حدى الْتماس آميز شد:
 تا اين آزارها شطع شود...

كمونيست را هم نمى شناسم, هـيز ديگگى نسارم بهشما بغويه! - چجطور ممكن لسـت نششناسىى؟ بايل بشـناسىت آخر، ولـر و مادر تــو كمونيسـت بو دهانذ. بهههين خاطر، كشتّه شُدنل.
 سربازرس Tه كشيلا. بعد Tآهسته و بـهصورت درگـوشى، بـههمكار

خو كَفت:
.
. كوشم به شماست، جناب سربازرس.

- بنشين اين جا وكبريتها را Tماده كن.
- حتماً جنابب سربازرسي. المر شما را اطاعت مى.كنم. - دوشيزه بجوبانو، هيِّ وڤت اسمـ سربازوس بالوتارا شُنيلدهأى؟


زالهاريا استانكو / 919
 نشنيلهالى؟ فكر كن، بهياد بيار، از تو خواهش میىكنم، نمىشود نام مـرا نشنيلن ياشى. بالوتا... سربازرس بالو ا.

آتش مقذس بوهة آتش مقدس بود،
ولى آدمها، آن را الز آسمان دبودند،
وآن را هايِن آوردنده
روى زمين، با اندوه بسيار...
نوكك انگشتان او را بـاكــبريت روشـن سـوزانـدنل. هـر انگششت را
 مصرفن كردنل...

خورشيل، خورشيل درخشان و روشن از بنجرهُ دفتر ديله مـى ثـلـ
 و فريادهای فروشنلدگان دورهگرد را تشتخيص مى داد. بـهويرّه، فروشندگان روزنامـهها، فرياد مىزدنـلـ. س-روزنامه! روزنامه! - جنگك در خأركو ف! - روزنامه! روزنامه!

بـ هـجوم بهمسـو! ! - روزنامه! روزنامه!

ــ ستخنرانى فوهرر! آخرين حاب!
ـ آخرين چاب!
ــلندن در آتش!

- روزنامه! روزنامه!

ــتُكت در...
پنجر هُ خحانهُ روبهرو باز بود خحنده و فهقهه همراه با ترانةُ جلديد اكىلين
كافومتان، أز راديو پپخش مى شـلـ.
هوا:
ر روى من میدلزى
تو ע با هحوبى كه
دريشت دارم، مىزنم
بازرس گَفت:
ـــ خو اهش مى كنم. برايى امروز كافى است. ـ هر طور ميل شــماست، جـناب سـربازرس. هـرجـور كــه دسـتور يفرمـايِل. دستور مُما، بجناب سربازرس، براى من قانون امـتـ.



 نكنلد. دقت كن بلديه... بايد او را سالمّ بهسلولش برسانى...
 سربازرس. سارميزل، هـراه با نگهبان از دفتر بـيرون رفت، تـلوتلو مسى خـورد و

همين كه بهحياط رسيل، بیاراده بهديوار تككبه داد كه زمين نخورد. - بـلديه!
-ـبله، جناب سرباّزرم،
ــ دستش را بگگير تا نيفتلد. هر نسس انلمكى... او زيادى خورده است .

9YI / زاهاريا استانكك

اين تنها Tاغاز كــار بـود. روز بـعل هـمه، او را دوبـاره بـهبازجــويى كسُّاندنل. البته در اتاقَ ديگّكى در زيرزمين. در اين جا، هم بازرس هانى

 رفت. آن وقتت، چحند دفيقه بهاو فرصت مىدأدند تا بههومُ بيايل. و بعلـ،
 روى او فىى ياشيلتّن، و بعله دوباره با روش سازمان يافثهالى كه آمو ختّه بو دنلا كتكك زدن را شروع مىى دردنل. سرانجام مردى را خواستنل: يرستار



بيرون رفت.

- و حالا برنسس بنشين، اين جا بنشين.

 حششمانش را سياهى گر فنه بود. سعى كرد روى صهندلى بنشيند، ولى همين كه بلنش با آن تماس حاصل كرد، درد شلديدى احسـاس كرد و دوباره ايستاد.
ـ - خوبه، چحطورى دختر. اميلنوالم نرم و سربهراه ثـلده باشتي!

ساكت بود.
 مى شوى: شروع كن و آن هحه برالى ما جالبب است، بگكو. اگر امروز حالش
 روز بعل. ما بهاندازه كافى وقت داريـم. هيعِ كدام ازَ ما عجله نداريـم. Tان

SY /
 حالت نيمهبيهوشى بود6 متو جه شمل كه بالوتا، لحن مسصلحتى دو سـتانه را




 كلمه، مى توانلد خيانت باشلد... و او دنلانههايشُ را آن قدر بههم فشر دكه بهدرد آملن. و مزه شور خون را در دهانش احساس كرد ا اين طعم برایى
 به سفارشُ مأدرش، آنها را مى مكيلد. حالا همبر، مثل آلن زمـان ها، خــون شو رهزه بود.

 اين قلدر با لجاجحت خحد ما را آزار نلهه. تمام زوز مان را خحرابب كـردى.
 بیى صبرانه منتظر ما هستنلد تا بـا هـم شـام بـختوريم. و مـا ايـن جــا مهيـيخ إيستادهإيم.
 سوراخ سوراخ كردند. بعد موهايش را با قيححى تكه تكه قطع كردنل. روز هفتّم بهاو استراححت دادند. ولمى روز هشُتمه همه چحيز لز نو آغاز شدل، حالا ورزيدهتر شلده بو دند. با النرد ستى كي جكك، نوكي وستانهمايشن را بهستختى مى شُشردنل.


SYr / / /هاريا استانكو
 هيزى ندارم بهT Tنها اضافه كنم،
سرانجام، بازرس بالانو بهد ستيارش كفت: ــ ست با تو بود سينگورهلى. اين دختر خون كثينى دارد. كارى بهاو
 كمونِيستى لبرون هـى آ يلم. بكك هفته كامل بهسراغ او نياملدند. در طول تمأمى اين هفته، كه بهزظر
 دراز كشيله بود. براي اين كه زنلده بمانله، با دور كـردن انـزجــار خحـود،
 نبروى انسانى خود را به كار مىگرفت و، بلون اين كه بنالد و يا بڭريل، بهابن مطلب فكر مىكرد كه او، در اين دنيا، تنها نيست. بشت ميله ها و در


ديگرى رِاسدلارى مىكرد. ولى هرسشش، همبشُه يكى بود:

ـ زنلدهام...


 جنان ضنعفى او را فرا مىىگرفت كه مـركّ را ااحســاس مسىكرد. مسردن... خو اب ابدى و آرامشى كامل. خحوابيلدن، خوابيلن براكى همبشه.... ولى زمان

 را مـى خواهد؟ خانواده آنها شامل سه نفر بود. بدر در زندان مرده جِه بسا

او راضمن شـكنجه كشثه باشننل. مادر هم، ضمن باز جوئى شكنجه شلد. بعد او را محاكمه و بهزندان مححكومكردنل، ولى او را بهزندان برنگرداندند. بههمين جال، همين زيرزمين آوردند تا هكنجهها را آدامه دهنل, بهشهادت سينگورهلو و بالوتا، مادر را بههمين جـا آوردنــل و آن قــلـر زيـر فشــار گُناشتند ثا مرد. از قرار، جسلدش را بهيكى از طبقههاى بالا بردند و از آن


 ادامه مى.جاده، جراكه به آن نياز داشت. بابي زنلده محىمانل و خو دش را برایى يیروزى آماده مىكرد... آن وقت، سهـم خود رادر مبارزه ادا مىكردد، آن وقت أين دنيا راه كه برأى او جز اشكك و النـوه بهارمغان نياورده بود، تغيير
 مى دانل. آنها هيج هحيز از او درنخوأهند آورد. رفقايش بهاو، اين طور آموخته بردنلن. بله رفقاى او! رفقاى زيادى داشتت. آنهــا بـهاو أعـتماد
 انلـ يشههايش درهم شد: (اروز هيروزی... روز پيروزى ما هم همى رسلد. آخ، كاثى یلر و مادر تا آن روز زننده مىمانلدنله ولى سحـالا او بسهأيـن روز نزديكك است. روز هيروزیى لزديكت مىشود... يهروزى نـز ديكك است... فرا مىرسلل....). چحقدر خوبـ است كه اوك در اين سلولن، تنهاستـ. تنهايى بهاو امكان
 وضع، هندان دوام نداشت. يكت روز صدالى كام هايى زا شنيل كه بهسلول
 (بيهو ده تلاث مىىكننـ)،

9Y0 / زاهاريا استانكو

در باز شد. نه، اين پايز ديگُرى است: اول مـامور آبـلهرو را ديسل، همان كه نامش بلد بـه بود. ولى او تنها نبود. همراه او، اولكا و Tلِكـ، دو
 بايد رفيت باربه كارو را هم گر فته باشنل.
مامور آبلهرو، تازهواردان را بهداخل سلول هُل داد، در را بست و دور شد. او با هراس فكر كرد كه، درست حالا، موقع سكوتتكردن است. هيتج چحيز بهاولگا يا آيا نخخواهدگفت: ترديلى نيست، به گوش ايستادهانل تا حرفـهاى آنهها را بشنونلـ. داستانهايى را بـهـياد آورد كـه زنــدانـيان سياسى سابت، درباره روش هاى حيله كرانة لِيس روايت مىكردند. ديوار گوش دارد. گاهى اين گوش از فلز ساخته شـده است و مى تواند شبانهروز و بىو قفه كار كردند.

ـــتو راكتك زددهاند؟
!


هم باشيم. با دقت بهمأگوش كن.
سارميز اساكت بود. با خود عهلد كرد كه دطلقأ سكوت كنلا اوگگ
خيلى آهسته6 مثل اين كه مى خواهل رازى را فاش كنلد، ادامه داد:



 هىىكرد. همـه حین براى او روشن بود: نه اولكا و نه آلينا رغقاى او نبودنل.
 مى شناخحت. بله، هشيار و بيلار است. خودشان هستنله، اولكاو آلينا. ولى،


 مى خوراهند تو را آزمايش كنند. سكوت تو در بـرابـر آنهـا احــمقانه و ديوانگگى است. سارميزا كفت:
 مى بينم. من خيلى ساده، نمى فهمم شماها از من هی مى خواهيلد.

أو انخم كرد و بالحتى خشمن گفت:

 من رأگرفتهاند و بهاين جا آورددهانلد. در ضمن نمىددانم، هرا شما را بهاين جا، بهاين سلول فر متاددانلد. شماها از من جه مى خواهمبل؟ من هيج حرفى با شماها ندارم. در زندگى خوده، نحخستين بار است كه شما را مـى بينم.
 دعوت كنند، ولى سارميزا مـاكت بود. حالا همه جيز برایى او روشن شده
 يليس تابس نياوردهاند و همه هيز رالو دادهاند. و با تـنفر انــدبشيل: آيسا ممكن است، اين ها، هرگز رفيتهماى الو نبودهاند؟ T T ابا ممكن است، از همان
 باشله، يك چخيز روشن امت: شالا در خلدمت ماموران پليس هستنلد. آيا

AYV / / /

Aمكن است ديگُرانى هم خيانت كرده باشند؟ T يا ممكن اسث بربة كارو?
 زلهائى شلدهانلا. مثل اين كه ماموران از قبل مى دانستنلن، كجا در جست و جوى اعلاميهها و شبـنامهها باشنلـ... حتى از محل قوارها آكَاه بودند... از اين انلريشهها غمى جانكاه بردلشن نشست و گربهالش گرفت. وقـتـى او را مىزدند، گريه نكرد، گريه خــجالتنآور است، كــمونيست واقـعى گـريه


 شا يل بر.به كارو خيانت كردهانـلـ. حـرُب در مسو ڤععيت خـطرناكـى اسـت.




 یلدرث يكى از آنها بود، ولى او در راه هيروزى كنشته شل. هممين طـور

 تا...



 نكرد، رفتنلد و وهثهه دادند دوباره برگردند.

4

سارهيزن بعد از رفنن آنها، احسساس آرامسُ كرد. تنهايىى!... بهنظرش


 ولى بعد از دو دوز، النًا دوبازه بهسلول آملـ


نمى دانيم دربارهٌ هحى صحبت مىكنيل. هيِّع حرفى با شـما ندارم.



 كنونى، مهم ترين مساله، نجات جان انسانهاست. بايلد جــان انسـانها را

نـجات داد و متتظر مانلـ. نظر .بربه كارو ابن است. - نمى دانم درباره هحى صسحبت مىكنيد. فتط اين را مى دانم كه هن


به ياد نمى Tورم كه درباره كمدام بر. به كارو صحـبت فنى كنيل... در طول هفتها باز هم چحند بار الکكا و آلينا، بهسلول او آمدند. آنهـا تمام كوشش خود را بهكار مى بردنلد بَا او را فــانع كــننل، ولى او تسـليم



 آنها را اططاعت كرديم. ولى تو هم دربازه سونوشت خودت بينديشي. ثو

\$4Y4 / زاهاريا استانكو

تو كيستى... درباره: T ينده فككر كن. خودت و همةٌ رفقا را به كشتن مى دهىى.



 نمى شناسم. شماها از من پیه مي خوراهيد؟




جهان مرزى ندارد
مرز تنها براى زندگى است
برايى جهان پايانى نمى توان يافت.

كلمنت سبگَنوش، نخستين شـب را آرام خوابيل. هنگگام صبح، هيحِ



 انگشتان سارميرن آيدا بود.
روزاكالب هم در اتاق بود. Tماده مى شـد تا آميرل نوبثى را بهبيمار

ميكَّوش گفت:

- سارمى، میدانى درباره هیه فكر میى كنم؟

- بهاين فيكر مىكنم كه تو رقص را دوست دارى. همين طور نيست؟
- درست است، دوست دارم.

ــبله. در (॥الاتسها) بود.
-و بعد، در جاهاى ديگر همه، يكديگر راديلديم و باز هم رقصبديمه.
درست است؟

——

"مىكنى؟

- جطور؟؟
 باز مم خواهيم رفصيد.

فصل سيزدهم

ملاقات نامتظره با روزاكـالب، ديـدار از بـيمارستانى كـه كـلمنت





 اين بار مثل مرده افتاده بو دم.

 تقريباً سياه بود، باد ابر ها را جابهجا مىكرد و آرام آرام آرام قطرههاى باران
/
 برداشتم. تحهرهٔ زرد و لاغر يكت مرد رنج كشيلده و بيمار را در آينه ديلم، دردى نداثتمه با وجود اين، بهنظرم مىدسيد كـه بـيمارم: آيـا بـهواقـع
 بيمطارى اسـت كه أين طور مرا تراشيله است و من ندى دانم؟ نه، نهأ... اين ها خيالبافى اسست. حـال من خوبـ است. من سالم هستم، كاملاً سالم ... وقتى لباس پوشيدم، انلـيشههای تيره و تار از من دور شده بود و تنها در اين باره فكر میكردم كه در آن روز، پیه كارهايى دارم. بلدون شك
 انديشه ما و خياللهائ تيره و تازر، از ذهنشُ دور هـىشود؟
 و او، بلافاصله غرف، در فعاليت عادى شد: بهجايى تلفن كرد، قـرار يكـ ملاقات گُناشت، در دفتر جيبى خود چچیزى يادداشثت كرد. حتى فرصت اين را ندائـت كهه سرش را بلند كند. يكك بار هم بهمن نگگاه نكرد. آدان، دارد بهتلفن جواب مىدهد.
 رفتا، مـا شما را خراموشَ نكردهايم. بله، او خوأهل آمل. دو يا سه ساعت ديگُر هيش شما خو اهلد بو د...
فهجميلم كه مسحبت درباره́ من استغ. يعنى جـادهُ تـازهاى هـيش رو
 ناراحتى يا دردى ندارم.

خبر است؟

- خحبرهايى دالزم. هم بد و هم خوبه. خوشحالم كه فقط بـبسـتا و


## زاماريا استانكو / سra

چجهارساعت بهانتخابات مانلمه. سرانجام؛ ساعتى كه اين همه در انتظار آن
 بيست و یحهار ساعت، تنها بيست و بحهار ساعت... گرحهة گاهى، بيست و حههار ساعت، مى تواند از سال طو لانى نر باشدلـ.


 كوه، هم اكنون باران و برف مى بارد. هيجّ وقتّ، در اين وقت سال، اين طور نبوده است. باران ههراه با برفــ... علاقهُ چندانى بهوض هو هوا نداشتم. دريارهُ مردم مىانديشيلم. ـ خيال مىكنم، بدون حادثه نباشُد. ـ ـ واضــح است... حـــادثههايـي خـواهـيم داشت، ولى تـدبيرهايـ

از اين جمله خوشم نبامد. ولى تو جهى به آن نكردم. آروثى من را با

 خورديم. جنين صبحانهاى براى من عادى بود. وقتى هيزى از نان بـاقى نمانل، پرسيدم. ــ امروز چه بايلد بكنم؟

 دادهاند، آنها خود را براكى يكت نمايش آمـاده كردهاند. البته اقدام هايى الـى

مده المـت. ولى بل نيسـت تو مم آن جا بـاشى، بـه خصصوص در نــخستين ماعتهاى راییگيرى، اگگر كو لاككها بخواهنل دست به كارى بزن بند، در آغاز صبح خواهل بود.
 كسانى را هم دادهای؟
Tووثى با دتت بهمن نگاه كرد و گُفت:


 با خونسردى منتظر بمانى تا آنها ما را الخته كنند؟

 مردم صـحبت كنى. يكت بار ديگر، آن چهه راكه نمى داننلـ، برايشان دوشني

كنى. اگر حادثه مهمى پيش آملى بلافاصله با تلفن بهمن اطلاع دهـى. - بسيارشوب. میروم. در آن جا ناظر اوضاع خواهم بود و هرحه در توان شارم به كار خو اهم برد.

 همراه مـا بود.



 بخندرانم؟

زاهاريا استانكو / ذץ4

ــ هرطور كه مايلى عمل كن. ولى بهنظرم شب را همان جــا بـاشىى حكومت مححلى بيشبينى هاى لازم برای امنيت تو كرده است.


 بود، او سكوتركرد.
اتـومبيل آشـنا، در خـيابان مسنتظر مسن بـود. رانـنلاه راهـم خــوب مىىشناختم. او دينكا ای.دينكا بود، همان كه در زمان جنگگ، ثانكك را هدايت مسىكرده و كـار امـروز خـود را بــىمنى و شُـو خـى بـهحساب مى آورد. هيندٌ هم كنار او نشسته بود. بهمحضر اين كه حـركت كـرديم؛ هرسيل:
ــاسلحهٔ خخودت را آزمايش كردهایى؟ و من، خيلى كو تاه، هاستخ دادم:

ـــــه
ولى هينزّ، بهاين باهـغ ثانع نشد:
ـــ آن را ثُر كر دها
ريركردن آن را از ياد يبرد.

با اندكى او قات تلحفى זإسخ دادم:
ـ نـگران نباشّيلن. اسححه من هر است. فقط فكر نمىكنم امروز بهدرد


هينز در حالى كه مى خنديلـة كفت:

 بعلد از آن كه هينرُ نكته هاى مهم ديگُرى را يادآورى كـرد، دست

نوازش بهبستهأى كشبد كه زير بارانى خود مـخفى كرده بود.
هرسبيم:

داشته باشىى؟

هينرُ سُنـلديد:
 هردم دور و برما، اين طور عقيله دارنلـ.
بعل بارانى خود راكنار زد و كبسهأى بهمن نشـان داد. مـى غخوامـتـ

-
دوباره خخنديلد و پرسيد:
 نارنجكت دمتى! رفيت Tروثى مفارش كرده امت از تو مثل تحخم وشتمم

مواظبت كنم....

 اتو مبيل به گوثّ رميلد. اثو مبهل عا از باده خالرج شلد و بهراه آب كــناره
 راننده با صـداثى بلند دثنامي داد و گفت:
 ثـلِكـك كردنلا. هينز از اتومبيل بيرون بريلد و بسته خود را امّم همراه برد. تيراندازى تُع شُده بوده با و جو د اين، هينُّ در جوى كنار جاده دراز كشيد و فرياد
\$FV / /اهاريا استانكو

زد:
ـ هر هیه مريع تر بياييد أين جا! بهما حمله كردهانـ! فورىى بهابن توصيه عمل كردم. ولمى راننـه بهاخطار هينّز تو جهه نكرده كايوت انو مبيل رابالا زد تا بيبنل موتور مرتب استـ يانه! بلافاصله، صدلى شليكك بلند شلد و گلو له به كايورت اتومبيل، درست بشا

او نگاهى كرد و با فرياد دشنام داد. هينز دوباره فرياد زد: - بيا اين جا رفيق! مريع!

 هيحِ تو جهى بهآن نداشُتيم. ساكت در جو دراز كشيله بوديم و بهصداى
باد گُشش مىداديهم.

راننلده گفت:

 اين جا فراوان شلدهاند.
ســت راست و سـمت چچب جاده، دشتى گسترده بودا تنها در جايى

 تيراندازى از داخل بـو تهزار است. ولى دشتـوار بـود بـفهميمه، از كــجاكى
 اسلحه|شُ را بيرون كشيد، مى خخواست (ابرای ايجاد هراسي) تيراندازى كند.

ولْى هينزُ مانع او شُد:
ــ فقط بيين ماكجا هستيم، ممكن امت نارنجكت هـم داشته باشنـلـ در اين صودت وایى بهحال ما.

رانتنله پر سيد:

- إس هه بايدكرد؟ همين جورى توى اين گلهها بـمانيم و انـتظار بكشيم؟ در انثظار جیى هستيم؟ ماكه سنگك نيستيم....



 كنم.
تصمبيم گرفتيم از هم ججدا شوبيم من بهيكت طرف و و راننده بهطرف








 نتوانست كمكى بها Tن هاكند. رانندهُ ما، بهطرف فـ آن ها تيراندازیى كزدد، ولى






شود، بار اول، از كجا تيراندازى كرد دهاند. اين، تصميم درستى بوده، زيرا در اري

 نارنجكت درست بهشكم ديخِّى خورده بود. يكى از آنهـا
 سندى ييدا نكرديمّ، ولى هر دو نفر يول داثيتند. هينز گفنت:



 برسانتد...

 خورده نظرى انداخت و گفت:
 بتوانمه جورى كار را روبهراه كنم. تـلمبه مـم دارم. شــايد، ظـرفـ بكـ ساغت كار تمام شـود.



 كزاشت و نزد من آمد:
 آب خوردن. خبلى خندهدار است، نهـه

ولى من دليلى برأى خنلدهدار بودن آن نمىديدم. ولى هينرّ حنان با



آنها مردنل و ها زنلدهايم.

- تهع كسى اين طرر تصهميم گُرفت؟

كَفتم:
ــ سرنوشت. والالكس ديگرى در اين تصميم دخالت نداشت. - يعنى تو بهسرنوشت اعتفاد دارى! ولى تو كمونيستى! با و جود اين، بهسرنوشت باور دارى؟ -


نه به عشتق...
 و خخنديدم.
هينز هم خنديل:
ــ اكَ اين راهزنان بهما تبراندازى كرده بودند، سالا ما با هم حرون

 تو تون آرامشـم مى دمد. گمان مى كنمه، سيگار با خودوت داشته باشتى. باد مانع سبگار كشيلن بود و ما به پشت اتاق اتو مبيل لیاه برديـم. باد و باران، هم كبريت و هم سيگار را خاموشى میى رديند. ولى رانئلهُ ما، نه از باد بيم داشت و زه از باران. با وسبلههأى خود، در ميان بـاد و بـارانن، بـا آرامش و بلدون عجله، كار خود را أنجام مى داد. البته ضممن كار خود، كه دروافع در ميان كِل و لاكى بود، بیو ففه د شنام مى دأد، ولى آرام آرام كار

زFI / /اهاريا استانكو

خود را اادامه مىداد:
هينزُ از رأندله هر سيلـ:

تيراندازى كردنلا و تو را بهاين روز انداختيند؟
 نمى شود و نبايل فـحش داد...

 كرد، نزديكت بهنيمى از ذخحيرهُ سيگار خود راكشيليـم. هروقت كه ايسن



همر اهم مىكنم.

 كاميون نظامى حركت مىكرد. رانندهُ كاميون؛ رانندة اتو مبيل ما را شناخت و ايستاد:


_ـكمكت نمى خو اهمى

رانندهُ ما، يكباره و بهصورتحى معنى دار يرسيله:

- رفبت نه كُتس، چحى بار دارى؟

ــكجا؟؟ به(إبازُ ين)"؟


 ــهيج ... يعنى آلنها منتظر تو بودنل؟
——
ــــراهزنانى كه بهطرف ما تيراندازنى كردنل.
 خود تعريف كرد. بعلد أو را بهجايى كه جسد كشته شــدگان افـتاده بـود،

راهنمانّى كرد، نه گوتى گَنت:


 دزدى در زندان بودنل. ميدانستم كه جايى در شمال منطققة مـا فـعاليت هى كـننل...
تصميم گُرفتيم، از آن با بهبعل را، با هم برويم: اثومبيل ما جـلو و نه گونس در عقب.


 اعتقاد داشت.




زأهاريا استانكو / 9 Fr
-ولى در جنگك، جور ديگرى قضناوت مىكردى؟ - در جنگث هم مى فهميلمه وضع از چجه قرار است، من رانندهُ تانكك بودم. و فتّط از دستورهای فرمانلده اطاعت مىكردم. فرمانـلده و سربازانش



 هروقت تانكم آتش مىگرفت، موفق مى شلدم، بهصوردتى معجزهآسا، از آن بيرون بيرم. روى شكـم تا نزديككترين جــان نیاه مسىخزيلـم و زنسلـه مىماندم. دو بار بهمن آسيبـ رساندند، ولى همان طور كه مى بينيلد، هنوز زنلدهام....
هينز از اين داستان، بههيِّ وجه خوشش نيامل:
 خود.ت را مرده نشان مىدادى، آن همر در صسحنه نرد... نه گوتس راننده نرنجيل؛ حتى بهلحن همرصحبت خود تو جلهى نكرد.

خنديل:

- خيلى ها، امروز هم هـمين جــورى زنــده مـاندهانـد! خــودتـ را بهموشمردگى بزن و اميلدوار باش كه عمرى طولانى داشته باشیى!

هينزُ يكت مر تبه بهطرف رانندله هريله وگكلوى او راگُرفت: - جالبِ است كه تو اين را، دورانى سختت مىنامى؟ بهاين تـرتيبـ،


بهحكومت برسيم! همين طور نيست؟
Tآها رااز هم ججداكردم:

ــكافى است! تمام كنيد! وقت دعوا نداريـم. بڭگذاريل برایى بعل. بايد


 نمونهُ شُخص دشمن طبقانى است و بل نبوده اگگر همين جا او را را بازدأشت
 -و كاميون؟؟ كاميون را چهـ كسى بياورد؟


 كسى بايد آن را جابهجاكند؟

 دارد بهفكر زندانى كردن مردم بيفتد؟ هينز هار شد:
 بهمن داده است. من بهنام خلق عمل مىكيكنم.

بازحمت زياد آنها را آرام كردم....
 آب گُفته بود و، درواقع، در Tاب شنا مى


 يا حاودار نياز نداشته باشد؟ ممكن است


9FO / زاماريا استانكر


 داغون و شكسته آلمانى بهدست آورد و مدتها با با آن ور ر رنته ثا اين كه

 هركسى گمان مى


 هرسيدم:


 ــبله، از خــودش نسـاخته است. خـبلى ها و بـارها ايـن داسـتان را شنيدهائد. - برابى خود شـا پبش آمده است كه بثوانيل تانكمى راكه آتش گُرفته

است، تركك كنيد؟
ـ بله بيش آمده است. البتهه نه هفلده بار. تانكك من، تنها جهار بار مورد حمله ثرار گرفت... سه بار بـهوسيله روسهـا و بكك بـار بـهوسبله آلمانى ها.



شثدم. كم مانلهه بود بلون خـا بشوم. ـــالان همه هحيز روبهراه است?


احساس درد مىكنم.
باد و باران...
باد و باران...
باد و باران...

ــرفيت نامزد انتخاباتى، باز هم سبگار داريل؟
-.بله.

- مرا هم فراموس نكنيل، رفيق.
 كردمّ بخشى را بكراننلده و بخش دوم را بههينز دادم و باقى مـاثلده را برای
 به سيگار دسترسىى نداثته اسست.
هينز اولين سيكار راكشيد، تاب نياورد و گفت:
 به(رإلازَين) برد.
با حنان خششمى حرف زد كه نتوانستـم خوددارى كنم. پرسـيلم: - خحيال نلارى همين با بهحساب او برمس و كارش را تمامكنى؟ ـ نمى خوامى رڭيت نامزد انتخاباتى، بهخاطر كشتن آن راهزنان، مرا سرزنش كنى! ــ نه... اين دو مساله با هم هرق دارنل. راهزنان بهما حمله كردند و تر

\$4vv / الهاربا استانكر




 تقصيرى دارد! وقتى كالاهاى اتومبيل او را ديديد، آن وقت مـى آتوانيل صليب بكشيد...
سعى كردم شوخى بكنم:
 جاده وارد جنگل شد. هينز یافشّارى را الدامه داد:



 حقى نداربمبـ"..

 نيامله. حالا بايد بههر دو نگاهكرد...






ناگهان راننله رو برگرداند و بهما اطلاع داد كه هيجِ اتومبيلى يشت سر ما

- يس كاميون نه گونس؟
- من هـم دربارة آن صشحبت مىكنـم. كاميون نايديل شده است. ـ خيلى وقت است؟
- حلدود نيم ساعت، نه بيشتر .
- حیرا همان موقع بهما نگفتى؟

ـ شما سخت مشغول بحث خود بوديل. نمى خواستم حرفتان را قطع
كنم.
ولى هينٌ بلافاصله اعتراض كرد. با آن كه، در آن جه هيش آمده بو د،
جاى هيِّج خنلداهى نبود، قاهقاه خنديلدم.




رسيل:

- برگرديـ؟؟

و من با قاطعهت پاسخ دادم:
ــبلـ
هينز از هاسخ من خحبلى راضى بود.
 خردتأن خواهيل ديله حق باكيست!

 راندهاث در هابان كار تعمبر T'ن بود. وفتى ما رسبديمه هحرخ را هسـكم

زاهاريا استانكو / 444

كرده و آ ماده حركت شُلده بود. هينث هايوس شـده بود. با اين همه درگُش
من كفت:

به نه كـنس كُنتم:
 ـ متشكرم. اين كاميون عمرش راكرده است. موتور را روشن كرد. تقريبأ در ینججاه قدمى بهدنبال او بوديبم. هينر اخم كرده و ساكت بود. يكى از سبگارهای سهم خودم راه بهاو رو نعارفت كردم.
 تمام شل و جاده وارد دشت سرخ و لختى شـلـ. هـينز سـيگارش را دو د مى مرد و با نوعى بغض ته آن را مى جويل. يكت دفعه رويش را بهمن كرد
 مسخنى كرده امدتـ. تو جهه كرديد! وقتى مى خخواست پشنت فرمـان بنشينل تا از ما جلو بيفتد، جهرهُ او نشان مىىدادكه از فريب دادن مـا خوشـحال امبت.

راننلدهُ مـاكفت:

- درست است، مـخفى كرده است! كلوله، شــايل هــم بكك آتشـبار


پول در جيب و شپشّن در كمند مو دارد.
ويلى هينثُ مر حرف خود ايستاده بود:

 منى نوانـم شو خى كنمب، هر خُدر كه دلم بـخو| اهد!

بهاين ترتيب، كاهى بهشوخى و گاههي جلى با با هم مجادله مىكر دردند.













بهآنها ياشيد. هينر ناگهان فرياد زد


از ما دور شود.
سعى كردم او را آرام كنمر.
ـناناراحت نباش. بهاو مكىدسبم.
هينز بهراننده دستور داد:

- سريع تر! بهدنبال او! خودت را را بهاو برسانا مىشنوى؟ همين حالا خودت را بهاو برسانا سريعنر!




زاهاريا استانكو / 901

يكت نمر برايمان دصـت تكان داد. دنيكا مى خواسـت ترمز كنل كه در يكك گُودال بزرگك افتاد. راننلده و هيند هند خراش برداشتند. راننده پايين پريل تأ موتور را معاينه كنلـ، هينز Tاغـازَ بـهدويلن كـرد


و پیش ما برگشـت.
-بدجنس فرار كرد! بالاخخره فراركردا
دنيكاى راننله توصيه كرد:

- بابلد بهشهردار „"تهميا)، تلفن كرد.

هينز با لحنى تمستخرآميز دوباره پرسيل:
 است، درست همان جا مىبرد. كو,لاكتهاكى

پيرسيدم:

 اطلمينان دارم، اگگ املحه نلـاشت، شرا جيـم شلـب
مردم دور اتومبيل ما جمع شدله بودند.كسى با طنز و شوخحى كفتّ:
 بلهشهردارى آملم و به(تهليو) زنگك زدم. وقتى بهآروط وصل شله، همة آن چهه راكه در جاده پپش آمله بود، تعريف كردم. حرفنهای مرا شنيد و كفت:
 دور نشو.
دو حالت انتظار، باكارمند آن جاك كه صميمانه بهخاطر هارداره گربه مىكرد، گفت وگو مىكردم. او گڤت:

R R / باه وباران

ــ در اين جا، روحيّه مردم خوب أست هـمهه بـه كــمونيستها رأى مىدهند. مده تا آخرين نفر، آخر، مهـُ مردم ابـن جـا جـا فـقيرنله. ولى در

 ستخنان او را مىشنيلم و دزباره خودم فكر مىكردم . حزب با با ايسن دمتور مر! به|"تَليو)" فرستاده است كه خودم را نامزد نــماينلگى مـجلس

 تنها يكت روز بهانتخابات مانلده. آيا من موفت مى شوم؟ شايلي هم بشـوم ولى اعتماد كامل نسبت بهمن وجود ندارد. و اگك موفقّ نشوم .... وللى اصل مطلب، اين نيست. هيز دِيگرى هرا مى آزارد: آيا در اين مبارزهه، آن جهه

مى توانستهام، انجام دادهام؟ من يكى از روشنفكرانى بومم كه وازد حزلبـ شدم تـا صــيميمانه در


 مىگَّتند:
ــ تو رومانتيكك هستى و دارايك احساسى رقيقّ شأعرانه، همان شاعر الحساساتى باقى ماندهاكي. حاللا بايل خودت را تموض


از يكى لز آنها هر سبديم:

و او - لو تِيان بويوى شاعر ــ با حرارتى تسليم كننلده باستخ داد: - حطور هـرا؟ برانى اين كه بـهتر است Tدم در حكـومت بـاثثلد بـا

زاهاريااستانكو / ar

مـخالف دولت. و اگر اين دليل كافى نيست، دليلهاى ديگرى هـم برايت بياورم: برای اين كه احتياج بهشهرت دارم. برأى إين كه مى خحواهم بهتر از

هـسیى زا در نظر داری؟
 ملتههاست كه انتظار مىكشمَ، و, رحالا، حاضر شده است از شو هر خحودش جدا شود و با من ازدواج كنلد. ــ مسالة اخخلاقَ حه مى شود؟ ـــيشّ از اين هـم بهتو گَتم: تو يكت أحسامانى اصلاح نشدنى هستى"
 كمونسست حتق ندارد بهفكر خونشُبختى خودش باشلد ــ مگُر من در اين باره...
 كه هرهيزي راكه مى خواهمر، بتوأنم بهدست آورم. خوب بحخورم، خوب


 - ولى آخر بورزؤاها هم همين طور فكر مىيكنند. يس په اختلافى با آنها داريم؟

اين قدر زارى نكن، اين قدر ناله نكن،
مرده ديگر از قبر برنهى نحيزد؛
مرده ديكر از قبر برنــى خيزد...
 مىىشيلد، ناگهان هرسيد:

 ــ از وقتى كه شوهرش راكشتهاند، هنوز آرام نگر فته است. روز و


 مطل هر از علف را جلو امبب مى گُناريم، ولى او لب نمى زند. وضع آنها اين السـت...

جمعينى كه جلو در شهردارى جحع شلده بـود بنل، راه را بـراى بـيوه
 آدمهايى كه خُلْ شلنه باشنله مستقيم بهجلو خود نگاه مىكرد ولمى او نه خُل بود و وزه اححتى. بهاحتمالى، بينائى او خبلى ضعيف شلده است. هيحجان شديل، اين بليه را بهسر او آورده أست. بهراه افتاد... و قتى وارد حياط شـدلـ، روى هود را برگر دانلـ، أسبـ بهدنبال او مى آملـ، ولى وقتى بهدر رسـيد؛ ايسناد. جلو حشـمان منه برای حیند لـحظه جهره بيوهُ مارداره باز شلد. ولى فقط برایى چحند لحظه، و دوباره بهحالت گرفثه درآملـ. تا نزديكى من هیثى آمل و Tا شهردارى كه پشـت سر او نشسـنه بود، اصلاًّ نگاهى نكرد. تنها بهمن نگاه مىىكرد، بهنامزد انتتخاباتى.
بيوه مارداره روبهمن گنفت:
 مى كند؟ چه كسى از اسب نگهدارى كند! ثو؟... تو از اين جا مىروى و

زاهاريا استانكو / 900

همهُ ما نابود مى شويـم. ماردارؤ من بهخاطر تو كشته شـلـ و حالل شنيدهامكه

 دهقانانى كه در حياط بودنل و حرغنهای بيوه زا مى شننيلـنله بـهدر نزديكت شدنل، حهرة آنها، نشانهأى از كنجكاوى آنها بود. بايل حچيزى
 بيوه: مارداره ادامه داد:

 شماكمونيستهال، ما را خخوشبخت مىكنيل. ولىى كى در ايـن بـاره از بــا
 دست از سر مـا برداريل. خوشبتختى ها؟ او شكم بزرگت خود راكه از درد و بيمارى متورم شده بود، بهطرف

ديوار رانل.
 كسى!
براى اين كه وضع را بلدتر نكنم، سـكوت كرده بودم. فقط ضربان فلب
 قلب مرا مىديد و نه از آن بحه در آن مى گذرده، اطلاع داشت . خودم را زشت و بلدنام احساس مىكردم. خودم، مـخالف خوددم بودم. اگر زمين دهن باز مىكرد و مرا مىبلعيل، هيجِ اعتراضى نداشتمّ... خداونداه از اين بابت بههيَّ وُ جِه متاسف نمى شوم ....

- تو مرگك را بهروستاى ما آورددای. مرگ! أرگك!... در سخن او، حقيقتى وحتثناكت نهمته بود. اگُ حهه عقل و استدلالم

بهاو حتق نمىداد، ولى اححسـاسم او را تـاييد مـىىكرد. و او مـرتباً تكـرار. مىكرد: مرگّ، مرگك، مرگك... صلدايش مرنب ضعيفتر مىشـل تا Tن بجا
 حالا اشكش سرازير و سيس، آرام مى شوده،.
 از خود دور كردم و بهكـمكـك كـارمنل شـهـرداری، او را روى صـنللى
 شخطرى او را تهلديل كند. حتى السب كه در كنار درگكاه در ايسـتاده بـود، الحساس كرد وضـع بلى براى صاحبش پيش آملده شيهه كو تاهى كششيل و سـم بهزمين كوفت. همين موقع، هينرُ جلو در ظاهر شـل. ضـمن عبور از كنار اسب، دست نوازشى به گردهُ او كشيلد و مستقيم بهطر فـ من آملد. از

او خوائلدمكه بايل خبر نامطبو عى دانُته باشُلد. او گثنت:

- موتور... موتور به كلى از كار افتاده. يعنى حالا التومبيل نسلالريــم

درست حالاكه خيلى بهآن نياز داريمّ.
با يريشانى پاسخز دادم:

هينز، خحلى ثر هعنى گَتـ:

بايد نه كوتّ راهزن را هـم بيلا كنيسم.
بيوه مارداره كممكم آرام مى شله. دهقانان تـصميـم بـهـخاتمهُ نسمايشى

 بعد از يكك ربع ساعت زنگگ مىزنن. Tيا مهكن است، در (رتهليو) هحيزى برایى او هيش آملده باشد؟ ولى جحه حادثهای ممكن است در آخرين روز

40V / /أهاريا استانككو

هيش از انتعخابات، بیش آ ملده باشلد؟ دو زن بهطر ف بيوهُ مارداره آملدنل تا او را راضى كننل بهمنزل برود. - بايل بهبحهها غنّا بلههى. با هـم برويمه، مـا بها آنما غنا مىدهيم. و بايل Tان ها بحخو ابند. برويم، برويم...
بيوه مارداره متخالفت نكرد. بهزنها اجازه داد او را با خود بهطرفن در ببرنل. زنها خوشحالل بودند، اجازه داده است بهاو كمكك كنند؛ T اخر او باكو دكانش نمى تو انست روى پیا بايستل. وقتى آنها رفتند، از پنجره نگاه كردم: بهرديف و با نظم مسىرفنّن؛ اسـب هــم بـهدنبال آنهـا بـود، بهدنبال شش نُفر.
از رفتار و نگاههـاى هينز" مىشل قضاوت كردد، او تنها كسى بود كــه
 خو د، حادثههاى بلد و خوبـ زياد ديلهام. و اين را مى دانم كه آدم بايد در هرموردى آرامش خود را حفظا كند، بهخاطر هرمساله كـو جكىى مـتغير نشود و تمام هو ش و حواس خود را در جهتى به كـار بـرد كـه اهــميت بيشترى دارد. ولى هنوز نتو انستهام بهاندازهٔكافى برخحودم مسسلط باشمم. تلفن زنگت زد. گوشى را برداشتم و صداى آروّى را شنيدمر بهنظرم رسيد خوشحال است و اشتباه هم نكرده بودم.
ــ الو... الو... عند مى خو اهم از اين كه تو را منتظر نگّه داشتم. عببى ثدارد، تعار ف راكنار بگذاريم. مىفهمم، سرت خبلى شــلوغ

آروایّ نحنديله.
ــدرست است. فشار كار زياد است. حالاگوشُ كن و به خاطر بسلار.
 - بسيارخوب. كوش میكنم،

از هبنز خواهش كردم در را ببندد و از كارمنل شهردارى هم تقاضا
كردم از اتاقِ بيرون برود.

Tلكيستارمين زو بازرس عالى، موسورل بر.بوتساو زانولى بوشوليانگًا، از جايى بهبحارست تلفن و اعلام خطر كردهاند: (رمسمكن اسـت در راتـهليو) انتشخابات را بيازيـمَ در بعضى روستاها، بهدليل, نامعلومى، دهمقانان اسلحه
 مايل انل رأى بلهند، از اسلححه استفاده خوراهند كرد. بايلد اقدامهاى جلدى بهعمل آيد.
رفقاى بخارست از آروشي غرسيلهاند:
_ آيا تو مسؤوليت را مىى يلذيرى
ــ مسؤوليت؟ مسؤوليت چجه هیيزى
ــ مسؤولبت انتشخابات را. اين كه رایگيرى مسنظم و بـدون اشكــال باشد.

- بله، در اين باره یامسخگُ هستم•
- دربارهُ ميزان رأى چحطرْ؟

ــ امبلدوارم اكثريت را بهدست آوريـم.
-بلدون هيّحِ برخوردى؟
ــ اميلدوارم....

 كشف كسنيم. أو كسـانى راكــه مـى خواهـنـل انـتخابابت را بـههم بـر تننلـ، مى شناسل؛ و قبل لز آن كه بتواننل عملى را Tاغاز كننل، خلع سلالح خواهند شد. دربارهٌ نه گوتس و بار او، بايل بگويـم كه كار بهخوبى تمام شـده است.

زاهاريا استانكو / 409

نه گَنس را سه نفر از هينزُ هاكه در جنكّل در نزديكى (پتهمبو") مخخفى شلده بودند، متوقف كردهانلن. وقتى ممى بينند كـاميونى بـا سـرعت زيـاد جـــلـو
 خيلى معمولى: تفنگك، اسلحة كمرى، حتى يكث مسلسل كهنهُ آلمانى. بعلد از صسبت كردن با آروتى، هينرُ و راننلده را خواستم. معلوم شثلـ،

راننله هم مو تور را رو بهراه كرده است. رأننده هرسيلن: ـ همين الان حركت مىكنيم؟

یاسـخ دادم:
ــنه. حالا بها جأيى نمىدويم.
هينرُ با اعتراض گفت:
 ــ درباره ته گوتس نگران نباش... ديگران ترتيب كار را دادهانل. ــروشن شده، باكاميون خود حیى حمل مىكردهـ؟
 كمركا، و تنها يكت مسلسل. همراه با كارمند شهردارى، بهملرسه رفتم؛ جر اين جــا فـردا، بـايل
 رایگيرى و هيزى كه بايلد كميسيون نظارت بررایگيرى يشت آن بنشييند.
از كابينه شهر دارى هرسيلدم:
 نمى خواهنلد، آن طور كه لالزم است، رأى بدهنل؟ T Tهــا راكــجـا بــنهان كردهايل؟

كارمنل شهردارى سـرخ شـل و خيلى جلى


بها گَفتهاند، انتخابات آزاد است، بلون هيّج اجبارىَ و بلون چــرب و چماف... و ما باور داريم كهة ...
هينز كه اين گفت و گو را مى شنيد، خخثلديل:

 احتباج داشته باشبم. دست كم بكت جمار دار لا لازم است...

## فصل جحهادهمر

تمامى رومتا در تاريكى فرو رفته بود. حتى يكك شعله آتش ديده


 دوباره باد مشرق زوزه مكى مثبلد.

بال و باران...
باد و باران...
باد و باراذ...



مى مكشيدنل. گاه به گاه، فرياد بلندى به گوش مى رسبد:
ــكى مى آيل؟

- ما هستّيم!

اين نگڭهان شبانه بو كه خو دو ش را بهما نشان مى داد. آنها در خيابان و دم در نگڭبانى ميدادنلـ، ولى وظيفة اصـلى شان، حــنظ بـناى بــخش

انتخابات بود.
_كيست
ـ- خودم هستم! خودم هستم!
ــاگر خودتى، هرا فرار مىكنى؟
 سدگكها، در جايى دركنارة ثشهر عوعو مىكردنل.
 صلأى هيِّ سڭگى شبيه سڭك ديگر نيست. يكى زوزهُ كشدار و طو لانى دارد و ديگَرى عوعو مقطع و بريده بريله.

با نگگرانى پرسبدم:

- تيراندازى از كـجا بود؟
 تفريح مىكننّل.
_كى فرياد كشيد؟

 هنوز از هايان جنگك، دو سال نگڭشته، مردم بهصدأى ثير عاددت دارنلد. اين، درست بود. جنگك بهمردم ثنها تيراندازى ياد نداد. جنگك مردن را هم بهTآنها ياد داذ, مرگت اججبارى و ناگهانى، خقلدر وحشتناكك بـود

زاهاريا استانكيو /
 ولى راهزنان هم انسان هستنلـ. و ما آن را فراموش كردهايمَ.
 كرديم. و بلدون تاسف نگگاه كـرديم. حـتى بـا شــاخه ها روى آنهمـا را نيوشانديم تا باران نخخورنل. و حرا؟ باران كه بهمرده آزارى نمى دسانل.
 الحساس سردى، وأرد اتات شلديم، كارمند شهردارى روى ميز را بهما نشان

داد. يكك كوزهُ شراب و انلكى كنارههاى نان بيات بود.

 هـارداره هـمه را مسى شناخت و هــهـ او را مسى شنانختنل، رفـيتى مـارداره مى توانست پيشَ بينى بكنلل. هميشه مى توانست هر مشكلى را حل كند... هينز با بـى حوصلگى حرف أو را بريل: ــوش كن! من هم از اين بابت متاسنم كه رفيت مارداره مرده است. متاسفم كه بهاين صورت خو فناكث كشته شله, و متاسفم كه يكك بـيوه و هفت بتحه را بى سرهرست كرد. ولى شما هميشه ذربارة́ او طورى صصحبت
 حتى يكت نفر! رغيتَ مارداره مرد. چهه بايلفكرد؟ او مرده است و زبر خاكت است. مگر مىشود نا ابل دربارهّ او بحث كرد؛ درباره شهردار دبگـرى صحبت كنيل كه بلدتر از مارداره نباشلل. حتى بهتر از او باشله. كارمند شهردارى آه كشيلد. - يیلاكردن كسىى مثل مارداره خيلى مشكل است. آدمهاى خوب نادرند، و جقلدر نادر! هينز بهـخشم Tَ مل:

- ولى ما بهاين خاطر بهحكو مـت رسيلهايــم كـه آدمهــاى خـوْب زيادنل. براى اين كه همه آدمهاى خوبى بودنل. همd...
 هرا از خودتان شُروع نمىكنيل؟
اين هرسش، هينز را غافلگِير كرد. حتى دست و پایى خود راگَم كرد. ـــكه اين طور؟ من آدم بلى هستم؟ چحرا من بلد

من بلم؟
ــ شما همين امروز دو نفر راكشُتيل. با يكك اششباه دو نفر راكشُتيل.
 سخنز، سخيلى ساده خنلد يل:

- يس اين طور! پس بهنظر شُما، آدم خوب يعنى اين! بايلد اجـازه مىدادمم، راهزنان مرا، رانلده را و نامزد انتحخاباتى ما را بكشند؟ آن وقت آدم خوبى بودم!
 - من دنياى دبگری را آرزو دارم، دنياى برادرى و دوستى...

 نمى شود.
كنارههاى نان و شراب را بهسه بحخش تقسبيم كردم؛ نان را با دسـت و شراب را با فنتجان. نــان و شـراب را خــورديـم و خــو دمان را سـرحــالتر احسامسكرديـم.

 گغت وگوى غريبى را شنيلدم:

زاهاريا استانكو /

ــالو... نِيا خودت هستى؟

- درسته. خودم هستّه.
_ آن جا حه خبر تازهاى است؟
ــــــ باران. مئل اين كه سطل سطل بهز مين مىريزد. صدا بهزحمت شنيلده میشلد و، بعل، به كلى خاموش شذل از كارمنلد

شهردارى هرسبلدم:

ـ حصير؟ بله، همين الالن. نمى خواهيل روى حصبر كهنهأى كه لر از
شبش استت بـخوابيل، رفيق نماينلده؟
هينز" نصشحيح كرد:
ــرفيقَ نامزد انتخاباتى. هنوز نماينلده نشلدهانثا. ـــنـدهانل. خوب، بهز بودى خوراهنلد شلد. فردا عصر، نماينلده خو اهند


- و تو تر دبد دارى؟

دشوارى دهاى زيادى در پيش داريهم.
 مى شود. شبى كاملاً تاريكت و همرأه با باران و باد. نور ضـعيف چجراغ، بهزحمت چهرههایى ما را نشان مى داد. نها بهتر اسـت
 با و جود ابن كفثّ هايم را درآوردم، ولى جورابِ سات كو تاه پشمى كار دست را نُگَ داشتم. شنل چشهنى خورد را هم از روى شانه هايهم برداشتم و روى زمبن نزديكك بحخارى بهن كردم. همان جا روى شنل دراز كشيدم،

زانوهابم راخم كردم و تا زير حانه آوردم، مثل اين كه قفلى را بسته باشم.

 بيرون آورد و حند بار شـرد. كارمند شهر
 كنبد. من هم بايل بهخانه بروم، همسر و بجههمايم منتظر مــنتد. تــا وقتـى برنگر دم، هيجّج كدام نمى خوابند. اين رسم ماست... - جند تا بجه داريد؟
_ـ مفت ثا. فقط هفت تا...
روشن بود كه مى خيواست صحبت كندي:

 سرانجام، تصمبم گَفت. كار اين طور تمام شد شد كه او او مارداره را را انتخاب








 شادى خواهند كرد. همة ابينها، سر راه زندگى است: هم غم ور و هم شم شادى، مم زندگى و هم مرگث...

9FV / / زاهاريا استانكو

مرانججامَ خوددُ را بازبافت و بهطرف در رفت:


پيش آيلا صبح زود برمىگردم.
بعد از رفتن كارمند شهر دارى، راننلدهُ ما دنيكا در را از تو كـلون و چراغ را خاموش كرد. در تاريكى تنها صـداى بـاران را مـيشُنيلديم كـه برشيروانى مىىريخت و، البنه، صصحبت نگهبان شهردارى باكسى ياكسانى.


باد و بارأذ...
باد و باران...
باد و بارالن...

ميانه شب، دنبكا بهاحـياط رفت. ولى تنها برنگشتـ، نگهبانان همراه أو



يكى از نگهبانان گفت:
ــ مـ هـم مى خحواهيم سيگار بكشيم.
ديگرى دنبال حرف او راگرفت:
-و قتى تنها رفين نامز د انتخاباتى سيگار دارد ديگُ به كـجا برويم! او
سيكًار دارد.

اولى دخالت كرد:

- بله دوره تغيير كرده است، نامزدهاى قديـى، بهاجز ميگار، دذ كا هـم بهما مىدادنل. هحنل سطل ودكا بهما ممى دادنلـ و ما آن قدر مى خحورديم

تا از با بيفتيهم. ولى حالا! نه سيگار، نه ودكا و نه غنا! فتط حـرفـ. تـنها

همهُ اين ها را با خونسردى مى شنيلدم؛ بمد دود را بيرون دادم و گْتم:

 كجا مى شود آنها را بيداكرد

 تصميم گرفتم، ذخيره\& احتباطى خودمان را قربانى كــنم: در بــيبـ خـو

 نيامل.
يكى از آن ها برسيل:
 نمى كنى. حتى گكلو را بهخارش در نمى آورد.

كفتم:
ــاينها ميگار هاى يرارزششى است. -اين ميگارها زنانه است، يا برایى بيماران.
مدنى بهسيگارماى من نگاه كـردند. ولى از ســيگار كشـــيلن دسـت
 دارد صبيح مىشود. هنوز روشن نشـله بود، ولمى یشت ينجره خاكسترى
رنگك بود.

لباس بو مُيلدم و بهايوان رفتـم. هوائ سرد زننلدهاى بهصورتم خورد. وتّى دست و رويم را با Tب باران شستم، تازگَي صبـع را الحسـامي كردم؛

زاهاريا استانكو / 9\&4

مثل اين كه جوان شلده باشـم. و يـا آن طـوركـهـ در ايـن گَونه مسوردها
 زاده شوى، مى خواههى دوباره بهدنيا بيايى؟... نه، نها هـمين يكت بار برانى من كافى است....ي
دهقانان نگهبان هم بهايوان آملدنل و بـا بسـيگارهايى كـه در دمست داشثند، كنار من ايستادنل. همه سيگار مىكشيلند، از سرما مى لرزيلدند و

 انگُشتان خود جاى داده بوده از هواى درطوب يخِ زده و از باد، كبود شـده بود. بهصورت حیمباتمه نشستند. من هم همان كار راكريدم. از زمانى كه ذُر ده زندگى مىאردم، بهاين طرز نشستن عادت داشتم. پلر و پلدربزرگّ مـن همين طور مى نشسثند. حالا آن ها كـجا هستند؟

يكى از دهمقانان كفت:

- بهنظرم بايلا منتظر سيل باشيم! و چهه بل! چحند سال بود، حنين بارانى
 مى باثمـلـ
دِیگرى خنديل و پاستخ داد:
 مىیماند...


دارم، همبشه بحثشهايى از اين گونه شنيلدهام:

 ممكن أست. يول مىتوان خرج كرد يا در بانكـكَـنـاشت و بـا مـوجب

ورشكستگیى صاحب خود شد. مى توان گاو وگگوسفنلب خريد، ولى آنها
 است دحار آتشىوزى شود و يا در اثر زلزله از بين برود. اگر زلزله هم
نيايل، خانه كهنه و خرابس مىشود. ولى زمــنـ... بسرسرزمين هـيمِ بـلايى
نمى آيل. زمين همينُه سر جاى خودش مىى ماند و جاويلان استّ...
دهقان در آرزوى داشتن زمين استّ...
تنها زمين، زمين لخت و خاللى...
$\ldots 19 \cdot \mathrm{~V}$
خولنريزى...
خون هابيى كة برزمين ريخت...
آتش...
بهاخاطر زمين...
دود آتشسوزى هأ...
بهاخاطر زمين...
مرگى...
بهخاطر زمين...
بهار گذشتثه، بهدهتانان زمين داده شلد. با جه شو قیى، زمين هایى اربابى
را تقسيم كردند!
زمين زمين...

- سرانتحام روزى رسيد كه ما هم صاحب زمين شـلديم.

ـــزمين ديگر متعلت بهبويارين ها نيستـ.
ـ حالا زمين مال ماست.
.L

- برأى هميشه ذز الختيار ماستـ.

9V1 / زاهاريا استانكو

- براى هميشه.

باد و باران، با نيرو نیى نامنتظره بهزمين ححله مىكرد. د.هنانانى هـم كه در كنار من روى ايوان نشسته بودنلـ، صهاوى باد را مىشنيدند. پـنـج نـفر بوديم. رينج مرد. من گُتم:
 را تقسيم كردهايد.
يكى از آنها، با روى ترش، گڭف:
ــ درست است، حــالا زمـين داريــم. حــتيقت، حــقيقت است. مـا صاحب زمينيم. بعضىى كمتر؛ بعضى بـيشتر، ولى بـهمهرحـال زمـين مـال ماست.

از لـحن او تعجبج كردم و هرسبدم:


هستيل. پرا ناراضى هستيل! از چههرء آنها، دردى راكه در درونشان بود، اححساس كردم. ملتى مِس و مِس كردنل. سرانجام، يكى از آله ها ياستخ داد:
 برایى ما بى پايزان، شايلد بهتر بود تقسيم نمىكردند. درست است، زمين نه
 نشود?
 بهخاطر بیخوابى شُب، الحساس خستگیى و كوفثگى مىكردم و ساكت ماندم.
با و جود اين، گفت و گو ادامه پيداكرد. يكى از دهقانان گفت: ــ دلخور نشويلد. اين جاكارى نمىتوانى بكنى. شـما فكر مى كنيدك
 بلافاصله همه چحيز روبهراه مـيشود. ولى ما چنلدان اميلى نداريم! اينن جا ديگر نمى نوانستم ساكت بمانم:
 بهشما نگفتهامَ وقتى كمو نيستها بهحكو مـت برسنله همه چحيز بهخحو دى خخــود درست مــىشود. بـرعكس، هـى دانــم كـهـ راهـى دراز هـمراه بـا دشُوارىهاى بسيار در يپش داريم. همصصحبتاهاي هن روشن كردتل:
 مى سياريم. مغگر به خاططر نداريل، از وڤتى شماكمدنيستهها، از زندان آزاد

 الست. هحه بخخواهيلد و پحه نحخواهميل، كلمه به كلمه حروفها هاى شـما را به خاطر


 جور ديگرى عمل كنيل، مردم شمـا را نخخواهند بخششبلد. مه تاريكك و غـليظى روى زمــين بـود. مسثل قــبل، بـاران سـيل آسـا
 آن صورت، رایى دهندگان، راحتنر بردند. ولى درست بـرعكس شـنـ: روزى تاريكك و سرد.

 وقت داشثه باثيـم...

زاهاربا أستانكو / سV

ـ تحقلر وقت لازم داريل؟ ملدتهاست كه انتظار مىكشيم. جانمان بهل رسيده است. بعضى كار ها را مى نوانيل فورى انجام دهيل. اكَر بعضى كارها را فورى انجحام دهيل، دلسردىیها از بين میرود، كارهايى كه شنيده يا ديله ننشـلهه... يكى با صداى بلند خئلديل, هينرُ بود او گفت و گو ما را شنيلد و قاهظاه

خنديل: با استّهزاء گفت:




دولت خودمان را روى كار نباورديم؟ هنوز إينما كم است؟
مدتى در همين حال و هوا استدلال كرد. كفتم:
 انجام دادهانل. ولى مـگ, كار همين هاست؟؟ ما نمى خواهيمب دنيا را بهشگفتى بيندازيم. هلدف ما حيز ديگرى اسـت: مىخواهيم دئيا را تغيير دهيم... يكى از دهقانان با تعجب بسيار بهمن نگاه كرد:
 دنيا. همين جورى بوده و تا ابد هم همين جورى خواهـــلـ بـود، خـطور ممكن است آن را ووض كرد؟
 عادى نِست، يكك تيراندازى واققى است. با نو جه به همه هحيز، ثيراندازي در كنارةٌ غربى روستا بود. هينز گُفت: ـ T Tهان! ظاهراً شـروع شلده است!... اين ديگر؛ تـفريح و سـرگرمى


كنبه. اميلدوارم بههوا تيراندازى كنيهم•
ــ واقعاً اميدوارى؟
ـ خحداى من رفيت! با تمام وجود خود اميلوارم، ــ شـما در جنكک بو دهايد؟ ــ همهٔ ما در جنكت بودهايمر. و همهُ ما رنج بسيار كشيلدهايم و بدنمان سوراخ سوراخ شده امت. با و جود اين، زنلده ماندهايم. - در جبهه بههوا تيراندازى نمىىكرديل؟ ــنه. در جنگك درست و حسـابي شليكت میى درديم.... و قتى اسلحه در دست كسى باشلد، دلش مى خواهل بههدن تيراندازی كند. چحه فـايلدهأى دارد بههو| شليكك كند؟ ....
دوباره صنایى تيراندازی را از دور شنيلديـم. يكى كمفت:



نكر دهاند?


Tآنهاگفت:

 استت. و هروقت لازم بأثلد...

- برایى چحه منظورى ممكن است لازم شـود؟ - يكى و دو تا نيست. برایى خيلى خيزهـا ها - ولى شما يادآورى كرديلـ، چجه اتفاقى دارد مى افنلد! كو لاككها از

9V
|(تثه هd يا) اسلحه برداشتهانل و مى خواهند انتحخابات را بههم بزننل.


هم انتخالب نمىشود. برای تحه جنجال بهه هاكند؟
 اعلام كند. براكى اين كه نتيجه را قلابى اعلام كنلد.

 داششت...
 محاكنم، بهمن مىگويند: اميلدوار باثن، بايلد بها ينله امـيلد داشت... كـى؟ بعل... فردا...

- خوشبتختى، هبيَ وقت با ما نِستا. هميشه در آينلده امست.

- ولمى بهاعتقاد من، سوشبختى اصالًّ و جود ندارد. جحه كسى آن را

ديلده امست؟
 جلديل، خوشبدختى بهما رو مىكنلد. رفيقى نامزد انتحخاباتى، خوشبـختى يعنى

حه؟ آ يا شـما خودتان هيدَ و ختت خوشبّختـ بودهايل؟


 خو شبـختى، يمنى... خوشبتختى... با لكنت زبان شروع بهمنمن كردم و نگاههأى تمسـخر آميز T Tن هايه راكه گوش مىدادند، مىديلدم. لازم بود، بههرنحو شده، أدامسه دهسم. و

## ادامه دادم:


 تجربه نكر دهام.
 آدمى خوشبخختم. بله از اين بابت الحساس خرئ






 مردم توضيح داد...
وفتى با هم صحبت مى مرديبم، هوا كاملاً روشن بـــد. ولى صـداى
ثيراندازى قطع نـى شد.
ـ آيا ما میى توانيم به آن جا با برويم؟

 ديگرى تاييدكرد:




همه خندلديلند، بعد ساكت شلديم وگَرش مى داديم. تيراندازى أدامه
داشت. يكت نفر گفت:

- بله تا زمانى كه نماينده ما، خوشبيختى را برایى ما بياورد كسى چحه مى داند... شايلد بتواند آن را براكى ما بياورد. البته، بهة قول معروف، گـوش

شيطان كر...
گفتم:
 ريس آبله خودم مى توانم مواظب خودم باشم.

بشكند. شما نمى توانيد بهما دستور بدهيد، رفيق نامزد. شمها در اين مورد حقى نداريد.

- بهنظر من، رفيق نامزد، شـدا در اين جـا هيج قدرتى نداريد. حتى بعل از انتحابات همه، تمام ثدرت در دست رفيت آروش مى ماند. يعنى درواتع، در دست حزبـ.
در ميان باد و باران، يكباره صداى ناله و زارى شنبديم: .س آه خحدایى من!.... مامان... مامان... هينرُ، كه صدا را اثنيلد، بلغور كرّدة ــاز كجاست... شودم را لعنت مىكنمه، اگر اين كولاكك نباشثل... - الز كجا بمى دانى؟
 صدايشان مى شناسم. اگگر اين صدلى بانتهليه فلورو نباثـد، خودم را لعنت
 وكسى نمىيدانست، خوشبختى يعنى چها!... بهصداى باد و باران گوش كرد و ادامه داد:

ــواتتاليه نلودو خاموش شلد.. مثل اين كـه خـوشبختى را بـهدست
Tورد.
 مى داديم. ولى اين كار منل شهر دارى بود كه برايمان صبحانه آورده بود.

 دست داشت. دهقانان بوى نان گَم را احسساس كردند و دوباره چچمباتده

نشستند. و ما داخل ساختمان شدلـيم. كارمند كفت:

/هستند.
تاشت برداشتم و شروع بهخوردن كردم. هينز با ولع مى خورد. گغتم:

هينرُ با لبخخند گفت:

- بله بايل. یرا كه نه؟ بخشثى از خوشبخختى خود را مىدهيم ثا آنها

مم خوشبخخت باشند.
كاسه را برداشت و بهايوان رفت.
من هم بهايوان رفتم وكنار دهقانان نشـستم. وقتتى كــاسة شـــوربا را


زيرا برای حهار نغر، فقط دو قاشثق بود.
آستهان آبى شلده بود، با اين كه ابر هاى سياه در حركت بود ور و باران
 آن را زير آب باران شستـا شنل را روى دوشن انداخت و بهطرف نـانه

- باز هم سيگار داريد؟

9V9 / /

- برای هرنفر، دو تا.


 حالا، در اين دتُيفهها خودم را خو شبخت احساس مىكنمب... خلدایى من؛

حالاكاملا" خوشبختم.
دبگگان ساكت بو دنل. هينزٌ پرسيل:



مناسبت?
ــــــها يكك دليل ندارد...

- خوب توضيـح بله...

رنج مىكشيلدم. حالا غذاى گرم خوردهام و حالمم خوبـ است.
ـ ديگ, چحى؟
ـ دوم، بله دومهـ... بهرفيت نامزد انتتخاباتى مها مـربو ط مسىشود. او
مهربان است...
هينز با تعجب پرمسيد:
- مهربان؟ دزباره كدام مهربانى سرفـ مى زنی؟ ـ آخر او مىتوانسـت خودش همه را بتخورد و چحيزى براثى مـا باقى نگذارد... مـا فهميديم كه كارمند شهردارى بهاو گفت: اين ها در خانهُ خود غذا مى خحرنلد. بنابراين هيِّ اجبارى نداشت غنا را با ما تقسيم كند.

در اين جا هبنز بهخشم آمـد رگنتـ:


خوشبختى كردى؟
 هينز بلافاصله، لـحن خود راعوض كرد:

بهياد آوردم. انسان به حيزه هاى كمى نياز دارد. آن قدر كم كه خيلى زود خو دش را خوشبخت احساس مىكنل. همين طور، مى توان خيلى ساده، او

را بدبحخت كرد.

- خوب مىيبنى! تقلالى بهوده مىكردى، مينز؟

باد و باران...
باد و باران...
باد و باران...

دهثانان دشنام دادند. من مم دثنام دادم. دمقانان تمجب كردندي: ـ عجب! معلوم مى شود، كمونيستها هم فحش مى دهند. با احساس شر مندگى گَتم: _گگامى نمى توانم خودم را نگه دارم. يكى از آنها يادآورى كرد:
 مى خواهيد دنيا را عوض كنيد؟ شُما بايل تحملتان زيـاد بـاشثل و هـميشه


هينز هرسيد:


زاهاريا استانكو / 91

 از شما ههة كمونيسته ها بيش ما آملدهانل.

- جهه موقع؟
 مرغ. بعل خرب نوشيلنل. حتى از مى فروش كلو حهه خوامستند. أو گَـفت
 صداكنيلا)• - (ابســيارخـوب. الان بـراى كــارى بـيرون رنـته است، ولى بهزودى برمیگردده!. و زن، كه پيرزنى بود، خحلى زود برگشت. با قوزیى

 سـوار شلدنل و رفتنل. آنها سواره آمده بودنل و سواره هم رفتنّل، ولى زه خيلى دور. بعداً فهُميديم Tنها راگرفتهاند و بهشهر بهزندان بردهاند. گويا
 كمونيست هستيم.
 راییییى بهزودى Tآغاز مىشود: از ساعت ثشش. مدتى است كه صسداى تيراندازى ديگر به گوش نمى رسد. مثل اين كه آزامش برقرار ثشده اسـت. در خاور، آسمان روشن و آبى است.
- بينينيل روشن شده است. روز شخوبى در پيشى داريم.

دهقانان ساكت بو دنل. فقط هينز كَفت:
ــروز خوبى نحواهيم داشت. دو مـاعت ديگر دوباره بازان خواهل Tآهل.
ــ تو از كـجا مى دانىى؟

- مى دانم، همين... ما اين بجا، در ده6 لز وضع هوا الطلالع داريم. كارمنل شهر داركى، دوباره در حياط ظاهر شل. اين بار تنها نبود و چننل
 مثل روزهاى ججشن. كارمنلكت مشكى كهنهأى پو شيلهن بود كه دو ختتى

عحيب داشتت. و قتى متو جه شيكفتى من شد، توضيح داد: ــيست و هنج سال هيش، و قتى دورهٔ... را تمام كرددم، خْريلم. بله، از آن زمان، سال هایى زيادى گذشنه...

يكى از دهقانان گفت:
ـــزمان مىیگذرد.
رایىدهندگان جمع شيدهانل؟
 بهطر ف مداختمان ملرسه حركت كـرديـم. در راه هـاگـودالهــا و چــاله
 كارمنلد پرسيلم:

- تيراندازى دم صبح بحى بود؟
 بودنل. مى خو استند حند خانه را آتش بزنند. -

, آتش سوزى انجام گرفته.
ــكسى كه صلدهגاى نلديد!
 ــ و حالا! حالا وضع از چحه قرار است؟

SAF / /اهاريا استانكو

ـــحالا، رایىگيرى شروع شلهه، با نظم كامل با رعايت قانون.
ــبا رعايت قانون؟ يعنى هـه - يعنى ما شما را بهنمايندكى محلس، بلدون اين كه هيَّع فشارى در

كار باشلم، انتحاب مىى كنيم.
 حتى مسلمـل داشتنلن. جمعيت زبادى جلو ملرسه ازدسام كرده بود. تنها بزرگسالان - زنان و مردان - نياملده بودنله، نو جوانان وكودكان هم آن جا بودنل. وارد سـاختمان ملدرسه شلدم تا با هيات نظارت برانتحخابات T Tشنا

 حزلبسهاى مخالف: ما پرسيلم: - همه حيز روبهراه اسـت؟

 ـ شايلد بدتركيب هيات نظارلت اعتراض داثته بانشيل؟ ــ نه، رئيس هيات نظارث كيست!
 با دفت بهاو نگگاه كردم. قيافهاش آشنا بهنظر هى رسيل. ولى نتوانسنم
 - سـاعت هفت اسـت. بايلد شروعكرد رفين.

نمايندهُ هيات نظارت گَفت:


تلفن بهحصلا درTمد. كار مندگوشى را برداشت:
 جاست، كنار من ايستاده... رایىگيى بهزودى شروع مى شود... بله، بـله، همه حیيز روبهراه أست. گوشی را بهمن داد. آروش، همين كـه صــدأى مـرا شـنيلد، آرزوى

موفقيتّم راكرد. بعل اضافه كرد:

نهار و نه زودتر. زودنر نمىرســم.

- بسبارخوبـ. دنتظر يم•

دوباره بهحباط رفتم. تمام ضيابان جلو ملدرسهه، مملو از مردم بـود. هده منتظر باز شدن بخش انتخابات بودنل. هــمه بـراى رایى دادن آ بـــه بودنل. با خود انديشبدم: نيمى از كار انجام شده است. مردم را بهحركت درآوردهايمr. تنها رایىگيى مانلده است. دهقانان Tانلدهاند... وقتى بهايوان مدرسـه آمدم، يكى از فعالان جـوان مـا، خـرياد زد "هـورا!!"، ولى او را

حمايت نكرْدند. كارمنل گفت:

مى داند. اميلدوارم بهخوبى بحذرد. اكنون شروع مى كـنند. نگاهم را كه بهطر فـ آ سمـان بردم، ابر هاى سياه را ديــلـم. نــخستين شطر ههاى باران جلديل بلممين مى ريدخت. كارمند گفت: - بهزودى رگبار دوباره شروع مى شود.

سكوت كرد، بعل رو بهجمعيت، با حداى بلند گفتت: ــ رنقا! مردم خوب! رایگيرى را شروع مىكنيمه بهنوبت و بــلـون
 بهصندوت بيندازيل... هركس، بههركه خو دش مى خحواهمل، رایى مىددهل. مـا امروز آزاديم. كشور آزاد شلده امـت و شـما هـم كاملاً آزاديل. زنــدهباد

9^0 / / /aاريا استانكو

آزادی!
كسى فرياد (هورا!) نكشيلة، كسى هم فرياد (رمردهباد)" سرنلاد. بهنظر مى נسيل، در اين انبوه جمعيت، كسى مخالف ما نيست... ولى كسى هم وجود ندارد كه از مـا هوادارى كنلد...
 لبكو آروتى... او از ميدان در نمىرود، ملدتها فعاليت مسخفى مىكردهـ، همهُ رهبران حزبب، او را خوب مىشناسنل. روى يكك تخت خوابيلماند و از يكك كاسه خوردهانل. ولى من... كسـى من را نمىشناسلد. عضو حـربـ




را ثابيت كنم?
"ارفقا، آن جهه از دستم برمىى آ مل انجام دادم ... با وجود الئن... مى بينيل
. 1 ....
نه، مطلب اصلى، اين نيست. مهمه، چيز ديگكرى امست: آيا ما مىتوانيم در تمامى كشور، اكُّريت را ببريم؟؟ اگكر در انتخابات بيروز بشويم... ولى


 جساكانه را باختهايـم؟
جممعيت ساكت بود، مثل اين كه مىىترسيلدند نكـان بــخورنلد. و در
خنين سـكوتى، احسـاس خطر مىكردم.
باد شلديد مى شل. و باران با شلت تمـام مى باريل.
باد و باران...

باد و باران...
باد وباران...

نا گهان جمعيت تكان خورد و كنار رفت. از مبان جمعيتى كه خود را

 بريله بو دنل.





 طرف كمونبستها شهر دار شل و همان كه بهد ست برادران اران خيورانو كششته شـد

 بودند. وقتى بهايوان رسيد، فرياد زد:

 اگر مارداره زنده بود، همان طور رایى مىداداد. اگر زنده بود....




4AV / / زاهاريا استانكو

بهآسمان بلند شل و از آن جا دوباره بهصورت باران، برمردمى كه جـلو حوزةٌ انتخاباتى ازدحام كرده بودنل فرو ريـخت. با وجود اين رگبار، كسى از جاى خحود تكان نخورد. پرخحمهایى مرخحى كه در دست علدهُ زيادى از مردم بود، بههوا بلنل شلد و بلموج درآملـ. و نخستين كسان، بهطرفـ اتاق اخلذ راى و صنلدوق رای حركت كردنل.
بيوهُ مارداره كنار در ايستاده بود زير باران بود، بجهه هايش دور و بر براو بودنل و دو قلوى شيرخوار روى دستهايش. همهُ آنها بهطور مسـتقيم زير باران بودنل. بـاد شــلت گـرفته بـود و بــاران، مــثل ســيل از آبــهان

باد و باران...
باد و باران...
باد و باران...

گوش هاى بريلده، كنار آنها ايستاده بود...

اسبى كه گوش هايش را برادران جيورانو بريلها بودنل... برادران بيورانو...
بـارست
1979—1901



噱
$-2 / 540 \mathrm{at}$

