## (4) $00 \sqrt{2}$ رولورن



# كارابان لجوج <br> (آمازيا) 

اثر زول ورن
ترجمه عنايت الله شكيبإيور

جاب اول و دوم اين كتاب بنام Tمازيا منتشر كرديده بود.

نشر نهال نويدان : خهابان جمهورى كوجه معتاز
كارابان لجوج
رول ون
عنايتالله ثكيبائى بو


جاب شمشاد

رول ورن

شهر نانت بهدنيا آمد . او تحصيلات ابتدايى خويش را در در همين

 نمىكرد اما با قدرت تخيل قوى و فوقالعادها دالى كه داشت مسائلى

 شدنى است و اصولى را براى اين مسافرت بیشينهاد نمود كه اين اين اصول هفتاد سال بعد دانشمندان را جهت سفر انسان به ماه يارى كرد .
رولورن اوليى رمان علمى ، خيالى خود را با نام "ه هـ هفته در




 مترجم

1 -وان ميتين و مستخدمش بورنو
ميدان بزرى شهر اسلامبول كه عمولا " هراز جـعيت و انباشته از هياهوى مردم رهكذر بود در آن روز در سكوت عميتى فرو رفته
 حندانى ديده نمىشد و سكوت برهمهجيز ساريه افكنده بود . جه اتفاقى افتاده بود ؟


 بود . كاهكاه تنها عبور رهكذرى كه با شتاب از ميان كوجهها كذرى




 مخصوص زندكى ارويانيان بود . الا در ميدان مركزى شهر كه شاعران در وصف آن شعرها

سروده بودند و عاهرين از عبور در Tن لذت مى بردندكمترنشانهاى
 شيكجهوش كه هر روز با لباسـهاى شيك و اطو كرده از ميدان عبور مىكردند به كجا رفته بودند ؟ جوانان ترك عثمانى • فرزندان بيزاسن قديم و اسلامبوليهاى خالص كه هرروز غوغايشان ميدان را مىانباشت در اين ساعت روز دركجا بهسر مى بردند ؟ ميدان زيباى شهر براى نقاشانى كه مى دخواستند تابلوهايى از زندكى انسانها بكشند . هرروزه مدل بسيــار خوبى بـي بود الا در اين بعدازظهر غمانكيز اين ميدان ، تنها و تنها به درد نقاشها بـا بیى


تابلوى افسردهاى برتابلوهاى كالرى غمانكيز خود اضافه كنـند .




 اننها به زبان تركى كاملا " مسلط بودند . يكى از آنها بدان جـه كه طى بيست سال بيش دائما " با موسسات بازركانى اسلا مبول نامه نويسى و مكاتبه داشت و دومى به Tن علت كه از سالها پییش سمت منشيكرى اربابش را برعههده كرفته بودند .
 منشى او بورنو كه براثر حادثهاى لاى Tنها به این سرزمين كشانده شـده بود .
در روتردام ، وانميتن را همه مى شناختند . مردى حهل و بنج
 كونههامى قرمز ، يك بينى قلمى و كشيده خطوط صورتش را ترسيم

مىكرد . قدى بلند و شكى فرو رفته ذاشت و بههنكام راه رفتن ، باهايش حكايت از ظرافت و استحكام مىكرد . وان ميتن اخلاق و رفتار نرمى داشت . او رويهمرفته از كروه كسانى بهحساب میا آمد, كه


 آرام • تودار و حسابكر داشت.
وتتى كهبه ميدان تروهانه رسيدند ، بورنو كفت :

- خوب ارباب؟ !
_ بله ، بورنو؟



 وان مْيتن لبخندى زد و كغت :



 احترام كذاشتن به ارباب خود ارد فرو كذارى نـى اركرد ـ ـ آنها از سالها

 اكرجه بورنو نعىتوانست دوست وانميتن بهحساب بيايد با اينههمه

 انجام هركارى با ارباب خود مشورت كند و از او اجازه بكيرد .

بورنو آدم هادقى بود و اكر در انجام دادن كارى اشتباه مىكرد
 حاضر مىشد تحت اوامر ديكران باشد و بهطور خلا جندان مردم دار نبود . بارها وانميتن در اين اين مورد ار با او او صحبت

 خام فرو نـىیرفت . حالا ببينيم كه وان ميتن جه شغلى داشت . او يكى ازياز بسيار سرشناس و خوشنام روتردام بود . شا شغل او داد واد و ستد تو توتون
 هلند ، مقدونيه، ، سوريه و آسياى صغير اني بود
 بزركترين مشترى او طى بيستسال كذ شـي بود كه در قسطنطنيه اتامت داشت كه توتون رين را از از بازركانى وان







او و برونو بهز بان تركى كاملا مسلط باشند .
 اشكال و ناراحتى براى آنها بيش نمى ور ورد زيرا اولا " انـها زبان
 Tا كذشته Tنها مىتوانستند كه مستقيا " به خانه؛ آقاى كارابان

بروند و در Tنجا با استقبالى كرم روبمرو شوند.زيرا او هم يكبار به هلند سغر كرده بود و طبق مقررات مههانوازى با یذيرابى شا يانى
 بود كه مدتى در السلامبول مهمان Tقاى كارابان باشد اما برخلاف او ، برونو حندان از كارابان خوشش نمىT مد و اكر جه حرفى برزبان نمى ورد اما دائما " وانميتن را بهطرف ميدان اصلى شهـ . مى كثاند
صر و كله؛ جند رهكدر در ميدانبیدا شد . دو افسر عثمانى به آرامى ميدان را طى مىكردـد . ماحب يكى از رستورانـها بـدون شتاب ظروف و لوازم مربوطه را روى مبزها مرتب مى میاخت .

افسرها كغت : - تا يك ساعت ديكر Tمتاب غروب مىكتد و تاريكى Tبهاى بسغر را مى شوشاند ديكرى كفت :

- و در T ا ن وقت ما با خيال راحت مىتوانيم بخوريموبيا شاميم

و مخصوصا " به ميل خود مان توتونها را دود كنيم •
 اينقدر طولانى هستند .

- روزهاى ماه رمضان مثل تمامى روزهای ساى سالـند . افسر اولى كفت : _ اكر مسافرى وارد قسطنطنيه بشود و اين سكوت كسالتاور را

ببيند با خاطرهء بسيارى بدى شهر ما را ترك خواهد ـ ـه دوست من . الينقدر از كشور خود خرده مكير • روزهاى يكشنبه لندن وضعى غمانكيزتر از اينجا دارد . اكر ما تركها در مدت روز روزه مىكيريم بههنكام شب با خوردن انواع خوراكيها روزه را جبران مىكنيم . كوجههاى اسلا مبول با شنيدن مداى تور

افطار و د يدن غروب Tفتاب از بوى كيجكنـده كبابـهاى سلطانى و بوى خوش شربتها و دودهاى توتون انباشته مى شوند و سكوت
 شايد حق با افسر بود ، زيرا در همين لحظه صاحب رستوران شاكرد خود را صدا زد و كفت :

- من نمىدانم الما بهنظرم مىرسد كه كوحه و خيابانـهاى اين شهر بسيار ديدنيتر و تماشائيتر از تمامى كو حهها و خيابانـهاى شهرهاى ديكردنيا هستند . اكر روزهاى این شهر به قول بعضى ها ساكت و اندوهكين هستند در مقابل شبهايش شورانكيز و با نـا نشاط هستند . انكار كه شبها در اينجا كارناوال بهراه مىافتد
 دو مرد ترك كه در حال عبور از ميدان بودند . با ديدن وانـ مانـ و برونو با نظر حسرت به Tنها نكاه كردند ، اولى انى كت :
 نـى توانند به ميل خود بـخورند و بياشامند . ديكرى كفت :
- بايد همينطور باشد . شايد هوسكباب دارند . آ
 حسابى مىتوانند در قهوهخانههاى مجاز هرجه مى خواهند بخورند و بيا شا مند .
- من كارى به كار Tنـها نـدارم الما به خدا قسم خودم بد جورى
هوس سيكار كرد.هام .

و بـون اينكه نكاهي به الطراف بكند سيكارى را از جيبش بيرون كشيد و Tتش زد ، بك عميقى زد و دودها را در T Tستين كشاد خود رها كرد . - رفيق كمى مراتب باش ! اكر ـك كثتى مسلع برسد جواب او

را جه مى دهى ؟
ـ اكر كسى به من نزديك شد . سيكار را خواهم بلعيد و به اين
ترتيب كسى جيزى نخواهد ديد .
در اين وقت بورنو كفت :

- ارباب، به جه ور و راست خودتان نكاه كنيد ، ببينيد جه منظرههايى در اطراف ماست . از ساعتى كه ما از هتل خارج شدهامـم غيراز سايهء افراد ، چیيزى ديكرى نمى بينيم . همه در همهجا خوابيدهاند . توى كوحهها ، روى السكمها و كنار ميدانها همه خوابيدهاند . حتى سكها هم جرات نـداريا از اينجا برويم • اينجا هيج جيز جالبى براى مسافر تازه وارد ندارد . من در آرزوى آسمان ماف شهرخود مان روتردام هستم راستى كه هلند همان بهشت موعود است . وانميتن بهارامى كفت :

 زيباى الملا مبول كه در رويا مى ديدم نيست و ا انكار كه ما وار وارد مشرق
 دوست من كارابان دربارهء تمامى اينها براى وا ما توضيع خواهد داد

بورنو برسيد :
ـ ــا حاللا در كجا هستيم ؟ اين ميدان و اسكله جه نام دارند ؟ وانميتن جواب داد :
_ اكر اشتباه نكنم ما در ميدان تروهانه در انتهاى كورن دور بايد باشيم ، اين همان شط عظيمى است كه Tا Tسيا را به اروبا متصل



بهتر الست سرى به كافه بزنيم . آفتاب تركيه تَ آدم را خيلى
. مى سوزاند

- مى

كافه برويم .
آنها با شتاب وارد كافه شدند و بشت ميزى كه دورنماكز يبايى
داشت ، نشستند . بورنو ضربهاى به روى ميز زد و فرياد كشيد : _كاواجى !
اما هيجكس جوابى به او نداد ـ


قد مى بهطرف Tـها برنداشت . او در اينفكر بود كه :

 كفت :
ـ ـكاواجى ! براى ما شربت كـلاس تازه بياوريد .
قهوهجى در جواب كفت :

- صبر كنيد ! بعد ازتوب افطار .

بورنو باتعجب برسيد :
 بزركوارانه به ما راحتالحلقوم خرشم

راحتالحلقوم شما بايد عطر نعناع هم داشت باشد
كافهجى درحالى كه شانهها را تكان مى داد كـت :

بورنو نكاهى به ارباب خود كرد و برسيد :

- جه مى وانميتن با همان حالت سكون و Tرامش كنت :
_ اكر راحتالحلقوم نداريد لااقل يك فنجان قهوه 4 كاكائو
بدهيد . مرجه ميل داريد ، ما حرفى نداريم
قهوهجىبا همان لحن خونسردانه كنت :

و بدون اينكه حرف ديكرى بزند به اشهيخخانه بركشت .
وان ميتن كنت :
- بلى بورنو • بايد كـى صبر داشته باشيم • من بـهستسال الست كه با Tقاى كارابان رفت و T مد دارم و اخلاق عنمانيها را خوب مىدانم . تاكنون سابعه نداشته كه عقيدهء دوستمكارانان





بورنو كغت :
_او از ديدن شما در قسطنطنيه حيرتزده خواهد شد .

 نظامى مى هوشد . يِ ردنكوت آبى و كلاه فينه قرمز • و هيجوقت

هم حاضر نيست كه لباس ديكرى ببوشد
بورنو با خنده كنت :

- وقتى از این لباس بيرون بيايد شبيه به يك بطرى مى شود كه

جوب پنبهاش را بريده باشند .
 مى موشد كه سهسال بيش وقتى به ديدنم Tمد بوشيده بود با با يك

عماهه؛ كل و كشاد . سر و لباسش هم مثل عما مهاش ديدنى است . - شبيه به يك تاحر خرما .

 تجارت مرد بسيار ماهر و باتجربهاى است اما او را بيشتر بهنام يك تاجر توتون و تنباكو مىشناسند . او در شهرى زندكى مىكند كه شب و روز ، مردم T Tنجا توتون و تنباكو مصرف مىكنـد و اينطور

شايع است كه كار و بار تجارتى او روبهراه است ر
بورنو برسيد :

- مردم اينجا توتون مى كشند ؟ ! من كه كسى را نديدهام كه در
 من انتظار داشتم كه همه مردم جلوى خانهها جمع شده بودند و و با يكديكر كغتكو كنند . اW براى نمونه حتى يك نغر را هم به زور

مى شود در اين شهر ديد

- بورنو تو خيلى جيزها را نمىفهمى . كوحمهاى شهر روتردام

هم همينطورند .
بورنو كنت :

 من شرط مى بندم كه راه را برخلاف جهت T آمدهايم . نكاه كنيد این مسجد كه روبه روى ما قرار دارد نبايد مسجد سوفى باشد ، بلكه
 اينجا لندن است
وان ميتن كفت :
 باش و حوصله داشته باش. مثل اربابت خونسردى خود را حفظك



## 10 <br> 6ز69

## آمدهم و كشتى ما مم ساز نام داشت . - عی 4 فهاست

- مراتب باش كه در متالـل دوست من از اهن شوغيهـا نكنى ، او זدم سرسختى است كه اصلا" از اين شوخيها خوشش نمى _ اطاعت مىكنيم ارباب. اما انكار زندكى كردن در اينجـا جندان هم براى ما راحت نيست
وانميتن درحالىكه سررابه علامت أتيد تكان مى دادوكت : ـ بله ، شايد حق با تو باشد الا اهن را بدان كه براى بيشتر خرقيها هم زندكى كردن در غربجنـدانراحت و آسوده نيست .هر
 رشد و نـو كردهاند . آنها به آب و هواى محيط خود خو كرفتهاند و اكر T'نها را از جايى كه دران هستند به جاى ديكرى هبرند جندان
 خودشان بزرك شدهاند و اكر ار T انـها بخواهند كه دست از تـامى هعتقداتشانبر دارند وجيزهاینازه و نوبى را به عنوان معيار ارزشها
 معكن است كه سر به نورش و طغـان بردارند ودست به كارهاى خطرناكى بزنند . كارهاسى كه جـندان به نفع كسانى كه از Tـنهـا خواستماند تا دست از آداب و رسومشان بردارند نخواهد بود . وررنوكفت :
 معيارهاى ما خيلى بالاتر از معيارهابى است كـآنها در زـدكى خود را يشان ارزش قايلند .
وان ميتن لبخندى زد و كفت :
 1 _ .- 11 .. $1 . T$.. ...... 1 .T. . .....

براى لحظهاى نخواستهاىكه اين فكر را بـذيرىكه معكن است تمامى و يا بغشى از جيزهابى كه تو به آن اعتماد و اعتقاد دارى اشتباه

الست
برونو با تعجب كغت :

- مى بخشيد ارباب الا من املا " انتظارجنبن حرفى را ازشما
خداشتم .

وانميتن خـدهالى كرد و كت :
 همانها اعتقاد دارم اما من بعتقدم كه بهتر است بعضى وقتها هـم به أين فكر بيفتيم كه معكن است ديكران هم حق دا داشته باشند .
 را ببينيم و بعد از تجزيه و تحليل رفتار و كردار آنها در موردشان

قضاوت كنيم
بورنو كفت :

- من كه جبزى از اين حرفها نغهميدم .

وان ميتن كنت :
ـ ــايد باز هم بتوانيم در آينده در باره؛ الين موضوع صحبت
 شــاب كسيم .
هر دو به طرف اسكله‘ نروهاتهه رفتند .
r
در لحظات كوتاهى كه وان ميتن و بورنو بهطرف اسكه تروهانته مىرفتند . يك مرد ترك در اطراف مسجد محـد (ص) قدم مىزد و و كاهى هم در نتطهاى مىايستاد د
ساعت شش عصر بود . موذن براى بيان اذان مغرب از یلكان مناره مسجد بالا رفت وكمى بعد صداى او بتدريج همه جا را فرا
 مداى "لااله الا الله . محعدا" رسولالله" بر ميدان سايه افكند . مرد ترك لحظهاى ايستاد و نكاهى به رهكذران ميدان افكند و سبس به طرف كوجهاى كه به ميدان منتهى مىشـد رفت و با حالتى Tام ام مرد ترك زيرلب با خود كفت : - آن Tا هم انگار قصد Tمدن را ندارد ، درحالى كه راس ساعت معرر باید اينجا باشد . مرد ترك بازهم در اطراف ميدان خرخى خورد و سبس به كوشه ميدان تروهانته نزديك شد و از بى حوصلكى لا برزمين كوبيد و
 رفت و بشت ميزى نشست بدون اينكه تفاضاى نوشيدنى كند زيرا

مى دانست كه بهمناسب, ماه رمضان منوز مشروبات مختلف راداده . نكر دهاند
مرد ترك اسكارپانت نام داشت و ناظر سينيور صغر يكى از ثروتمندان عثمانى بود كه در طرا برا بوزان سكنى داشت

شهرى بود كه در كنار درياى سياه قرار داشت .
در اين زمان سينيور صغر در اطراف جنار درا
 طرابوزان بركردد . او بقين داشت كه ناظرش تاكنون موفق نشده
 سينيورصغر به سبك شرقى در طرا بوزان ساخته شا شانده بود و نوكران او منتظر بودند كه ارباب بساز انجام تشريغات براى بازديد قصر

خود خواهد T امد .
ناظر مرد جسورى بود كه در كشتىكيى و ضريهزدن مهارت


كوجكترين خواستهء اربا بش را با زور و قلدرى انجام مى داد د ـا كسى كه ناظر در انتظارش بود يارهوت نام داشت و فرماند

 سياهيوستى كه از سودان ، اتيوسى ، سيركا مين و جوورجين مى آورند


نيز محسوب مىشد ، خريد و فروش مى شدند .
 معهذا اسكاربانت منتظر بود و بارهوت هنوز نيامده بود . با اینكه ناظر از علت تاخير و همحنين از اخلاق كاهيتان اطلاع درستى نداشت از شدت خشم تمامى بدنش مى الرزيد و با خود

ـ این سك لعنتى كجاست ؟؟Tا براى او در كارهاى قاجاق بيش


اينجا باشد . وعدهء ملاقات ما در همينجا بود .
در این موقع يك ملوان مالتى در كوشهء اسكا بديدار شد . او
 را از دور ديد . اسكاریانت فورا " از جا برخاست و از كافه بـرون اهد و به كا بيتان ملحق شد . جندعابر ساكت و بىسروصدا نيز جلو

مى
اسكاربانت با Tا هنك مخصوصى كفت :

- مى دانيد كه من عادت به انتظار كشيدن ندارم . بارهوت جواب داد :
ـآقاى اسكاريانت بايد مرا ببخشيد • من سعى كردم كه خودم
را در ساعت معين به اينجا برسانم
-همين حالا رسيدى؟
- بلمه ، با قطار يانهولى آ مدم م
- جه وقت اودسا را ترك كردى ؟
- 
- و كشتى را جه كردى ؟
 -تو از كاركنان كشتى اطمينان دارى ؟


وتتى مزد بكيرند فداكارى مى اكنـد


- در همه وقت و در همه حـيز
- بسيارخوب يارهوت، خبر تازه جه دارى ؟ كاييتان ككى سربه زير انداخت و كفت .
- خبرهاى خوب و خبرهاى بد .
- اول بكو خبرهاى بد كدام است ؟
 اودسا قرار است ممينروزها عروسىكند . و به اين جهت ربودن او كىى مشكل است و تا عروسى او انجام كرفته نشده بايستى در اين

كار عجله كرد .
_اسكاريانت باصداى بلند كفت :

- خير • اين عروسى نبايد انجام شود . به محمد قسم نمىكذارم اين عروسى انجام شود .

يارهوتكن :

- من كه نكفتم اين عروسى انجام شود ، كفتم كه اين عروسى

قرار است انجام بشود .
ناظر كفت :
 به كشتى سوار شود و تو اين كار را مشكل مى دانى .

- من كه نكفتم اينكار مشكل است . بهنظر من هيج ارجيز با , یشتكار و یول مشكل نيست . فتط كفتم كى مشكل است و جبز ديكرى .
اسكارِانت كفت :
ـ اين براى اولينبار نيست كه دختر جوانى از اودسا نايديد

يارهوت كفت :
- من هم حرفه؛ خودم رامى دانم و اين كار اولم نيست .

اسكاريانت برسيد :

- جوانى كه قرار است با Tا Tازيا ازدواج كند كيست ؟
_ـِي يِسر حوان الـ هم نَّادان خودش:


#  <br> ـــه . از اهالى قسطنطنيه . ـ ـنا مش جيست ؟ 

ـ الحمد ، برادرزادهء يك تاجر ثروتمند بهنام كارابان .
ـ اين كارابان جه كاره است؟

- تجارت توتون مىكند و ثروت هنكنتى جمع 'ورى كرده است. او و سليم بانكدار در اودسا دست به كارهاى تجارتى خيلى مهـى

 را ديد و بههمنترتيب بود كه دربارهء اين ازدواج دياج تصميم كرفته شد يعنى بين جدر Tازيا و عموى احمد مذاكرات لازم به عمل Tـمد . السكاربانت برسيد :
 - خـير ، در اودسا . - جه زمانى ؟ - نمىدانم . اما احتمال دارد كه هرجه زودتر اينكار انجام
 بيندازد . - يس ما هم نبا يد حتى براى لهظهاى وقت را تـف كنيم ،اين احمد فعلا " دركجاست ؟

ـ ـ در اودسا ـ

- و اهن كارابان؟

ـ ـ در قسطنطنهـ

 او را ديدم و شناختم .

ـ او جطور Tدمى است ؟
_ او جوانى زيبا است كه براى خوشكذرانى ساخته شده است الما بيشتر از هركس Tازيا را دوست دارد . ـ ايا مىتوان او را اننـد كودكان فريب داد ؟ ـ نه ، الو جوانى شجان و و مصمر است


بارهوت كغت : - نه . احعد از نظر مالى به عمو و قيم خود تكيه دارد و Tقاى كارابان او را مانند فرزنـد خود دوست دارد و كويا قرا است كه كارابان به اودسا برود و معدهات عروسى را فراهم كند .
 - اءن كار را مى انود انـجام داد الما ما به فرصت بـيشترى
احتياج داريم تا بـتوانيم طربقه و راه كار را يـدا كنيّم..

 طرابوزان بـبريد ، ابن اولهن بارى نيست كه كشتى شـا جنين كارهابى مىكند . خودت خوب ميدانى كه ابن خد متها را خكونه مزد مىدهند

- من تمامى این قسمتها را مىدانم - باهد بكويم كه ارباب ما سينيور صغر این دختر را تنها يكبار هرای حند لعظه دیده است و همان جند لحظه كافى بوده تا T مازيا صينيور صغر را شيفته" بىقرارخود سازد . T مازبا بههرصورت كه شده بايستى ربوده شود و اكر تو این كار رانكنى ، كس ديكرى T را

انجام خوامد داد . كفت :
كاهِيتان مالتى با اطمينان تـام كفت :

اهن دختر هرجه هم مشكل باشد عملى مى شود .





 دستبندهاى طلا و الماسهاى كوناكون را در اختار انيار دارد و اينها

 سِس با استناده از يك باد مساعد او را ال از آنجا دور كتم . اسكاريانت كفت:
 موفق بشوى . باوجود اين خيلى مراقب باش بارهوت كفت :
-الاز این جهت خيالتان راحت باشد . - از لحاظ هول كم و كـرى ندارى؟ - خير ، با اربابى كه تو دارى، من هركز احتياجى به هول

ندارم •

احمد بشود ديكر هـجكارى نمىتوانيم انجام بدهـم و سينيور صفر نميتواند جنين جيزى را تممل كند .


 - جتدر طول مىكثد بـا از اودسا به طرابوزان درسى

- باتوجه به تاخيرهاى احتمالى و مسير بادها كه از كدام طرف بوزند ، اين سغر نبايد بيشاز سه هغته طول بكشد اسكاربانت كفت :
- بسيارخوب ، منهم در همين تاريخ به طرابوزان برمىكرد م و ا

شايد ارباب ما هرجه زودتر به Tانجا برسد .

- من اميدوارم كه قبلاز شما در طرابوزان باشم رم
 سفارشهاى لازم را خواهد كرد . وقتى Tمازيا وارد كشتى شد شـا
 - همانطور كه سينيور صغر مى خواهد مورد اهـي احترام ترار خواهد

كرفت . انكار كه خودش با او در سغر است .

- يارهوت • من به زرنكى و جسارت تو اعتماد دارم • هرجه

بخواهيد من در اختيارتان خواهم كذاشت .
بارهوت كفت :

كه اشكالاتى در موقع حركت كارابان ايجاد كا

- تو این بازركان را میشناسى ؟

ـ النسان بايد دشهنان خود و كسانى را كه مـكن الستروزى دشمن بشوند را بشناسد . اولين كار من وقتى كه به اينجا رسيدم


- تو او را د ديدهاى؟
- برای يك لصظه و همين هم كافى است

درست در این موقع هارهوت با شتاب هه اسكاربانت نزد ايك
شد و با او به Tه هستى كفت :
 ـ حـ شده است؟

ـ اين مرد هاق كه از كوجه به ميدان مى بـيد و نوكرش نيز همراه اوست همان بازركان معروف است .
_ كارابان؟

ـ بله ، الما بهتر الست كه كنارى بايستيم و او را از نظر دور نداريم . او هرشب بهمنزل خود در محلهء استوارت مىرود اما با بايد

ديد كه Tا او از حالا تصد رفتن به Tنجا را دارد بانه .


 مىكردند و بازركان هم جواب آنها را باصداى بلند مىداد راد . او با این صداى بلند مى مواست اهميت و تثخس خود را به رخ مردم .


F- سينيور كار ابان از ديدار وان ميتن خوشُحال ميشود

سينيور كارابان كه مرد خوش ظاهر و و هم از لحاظ فـر فيزيكى و هم


 و نكاهى T T
 لباس سينيور كارابان از جام سنت اجدادى را حغظ كرده و هيج آثار ارویائى در لباسهای او ديده نميشد اجدا
بيغايده است از اينكه بكوئيم خدمتكار مخصوص كارابان يك جوان بيست وينج ساله بنام نىزيبابا صورتى لاغر • كه درهيار اريا
 هيج ايده شخصى دركار ارهايش بكار نميبرد .

 كند كسى حرفهاى او را مى شنود يا يا نه .

- هركس ميتواند بميلخود رفتار كند اما من در مقابل قوانين

لِيس سر فرود نمى اورم و در كوحمها بدون اينكه فانوسى همراه

ندارد .

مرد لجوج بد ببال سخنان خود كفت :



زوركوئى تسليم نميشوم •



 ای Tاقايان تازه بدوران رسيده شما ميا ميخواهيد براى مان ما قانون





- براى اينكه هيم جا نيست اين
ـ شـ از از كجا ميدانيد ؟
. - و اكر من ميكفتم ساعت بنج است .

 با خود كفت اين یسرك احمق براى اينكه با من مخالفت الفت نكند


با اولين قطار بركرد يم !

هوا داشت تاريك ميشد و آفتاب يشت بلند يهایكوه از از نظر تنهان ميشد هوا حنان تاريك بود كار كه وان ميتن سينيور كارارابان را نشاخت كه در كنار او بطرف كالاتا ميرود اتغاق بران براين افتاد

 اما وان ميتن كفت خير اول من بايد بروم و بالاخره جا جون او را شناخت با مسرت كفت :
اه دوست عزيزم تو هستى ؟ تو هستى كه به قسطنطنيه مدهاى؟ - خودم هستم • - حند وقت است وارد شدهاى؟ ـ ام امروز صبح - و اولين بار بديدن من نيامدى . مرد هلندى كفت اتغاقا " اول به ملاقات شما T آمدم و و به كنتوار




خود كرفته بود .
وان ميتن راستى كه هيج كمان نمىكردم ترا در قسطنطنيه

من با عجله از هلند بيرون ای امد م م - مسافرت براى كار .
 تركيه را نديدهام و منهم خواستم همانطور كهشما بديدن ما Tمديد از از شما ملاقات كـم - بسـيار خوب است . ولى بنظرم اينطور ميرسد كه خانم وان

ميتن را با سما نمى بينم .
وان ميتن با ترديد مخصوصى كفت بلى او راهمراه نياور اودها



مقابل او تعظيم كند بعد كفت ايى یسر را ميكوئيد .
وان ميتن بدنبال سخنان خود كفت بلى همين يسربـرده با وفا
كه ميخواست مرا ترك كرده بركرد د .

كارابان با تعحب كفت بدون اينكه من اجازه بده

ميكند حاىبانشاطى نيست .


ميكنند و بيي مرا مىدزدند
سينيور كارابان كفت ميدانيد ماه رمضان است رمان

ميشود خواهس ميكنم براى من شرح دهيد ماه رمضان جيست ؟
كارابان كفت :

 غدغن است ولى نيم ساعت ديكر كه توپ افطار بصدا درآمد همه

جيز بِدا ميشود .
بورنو كفت حالا من معنى توب افطار را فههيدم • را - وقتى شب فرا رسيد حبران Tنجه را كه نخوردهايد خواهيد .
بور و رو به میريب كرد و كفت شما هم از صبح ثا بحال حيزى

روذه بكرند روزه مىكيرند .
هورنو كغت این برنامه مرا لاغر ميكند .
كارابان كغت :
وانميتن ، دوست تو چمزى از روزه كرفتن نـى داند . مركارى فلـفه• خاص خودش را دارد و روزهكرفتنمم فلسفه مخصوص بهضود
 چـه دردى دارنـد . الا روزه كرفتن تنـها نخوردن و نيا نـا و مساعلى از ابن قبيل نـيست . ما روزه مىكيريم تا خودمان را از

تمامى دروغها و ناباكيها نيز دور نكدداريم • وانميتنكفت : - حق با ششاست . ما فلسغه‘ بسـارى از كارهاى مردم شرقرا

نمى دِانَهُمْا مدتى در قسطنطنيه خواهيد ماند . - بلى چند روز مىمانـم Tا دا در اين مدت با من همراه خواهيد بود من فقط براى ديدن ضما باين شـهر Tامدهام ، مرا ترك نـخواهيد
كرد .

- بلى هميشه با شما خواهم بود .
 هميشه با او باشى ترا مامور ميكنم كه كارى بكنى عقيده او را نسبت بشهر خود مان بركردانى ود وستانه با او رفتار كن .

 سينيور كارابان كفت دوست من وان مرا ميتن خوب وقتى آمدبد
 - بـرای حه كارابان .
- زيرا من آنوقت به اود سا رفته بودم •

ـ اود سا ؟
حرا نخواهيد همراه من بيائيد ؟ !
وان ميتن جواب داد براى اينكه . . .

 مدتى در اينجا استراحت كنـر م

- بـسيار خوب اينجا استراحت احت مىكنيد بعد كه به اود سا رفتيم

Tنجا استراحت خواهيد كرد سه هغته تمام Tنجا خـا خواهيم ماند .
كارابان دوست عزيز •
 با من مخالفت كنى ميدانى وقتى من تصميمى را كرفتم بهيّي چچيز

تسليم نميشوم •
وانميتن كفت بلى شما را مى مـنا
كا ابان كفت وانكهى براد رزاد هامام احمد را نمـى شناسيد و بايستى
با او T اشنا شويد .


 فرصت براى زن كرفتن يـيدا نكرد م .
وان ميتن كفت ايننحرفها حيست براى اين كارها يك دقيقه
هم زياد است .

كارابان بدنبال الا سخنان خود كفت :



شاعر است اما یسر خوبى است و هيه شباهتى به عمويش ندارد . _كارابان . . .

- بلى براى عروسى او است كه به اود سا ميرويم . - براى عروسى او ؟

 است در Tنجا جشنهاى زياد براد بريا ميكنيم خيلى عالى و با شكوه

و ميدانم كه بسيار خوشحال خواهيد شد

「نرا داشته باشيد در مقابل من مقاومت نمائيد .

- خرا ميخواهم .

در اين لحظه كایِيتان اسكاريانت و افسر مالتى كه در ميدان قدم ميزدند نزديك شدند و دران حال سين الينيور كارابان بدوست

خود ميكفت :
قرار ما بر اين شد،شش هفته بعد يا ككى عقبتر با هم به اودسا
خواهيم رفت !
وان ميتن هرسيد و عروسى انجام خواهد شد ؟

يارهوت بطرف كوش اسكاريانت خم شد و كفت :
شنيدى شش هفته . .. ما دراين مدت فرصت مناسبى خواهيم
داشت
ـ بلى اكر زودتر باشد بهتر است يارهوت فراموش نكنيد كه قبل از اين شش هفته سينيور صغر از سغر خود بـه طرابوزان مراجعت ميكند

و هر دو شروع بغدم زدن نمودند درحاليكه با جشم و كوش
مراقب آنها بودند.

در اين مدت سينيور كارابان بدنبال سخنان خود با وان ميتن
ميكت :
دوست من سليم دراين كار عجله زياد دارد و برادرزادادهام احمد خيلى بيصبر است آنها برای اين كار دار دليلى دار دارند كه با بايد

 از دست خواهد داد يكى از عمههاى پير او در مو
 سالكى ميرسد الما من برای او دلـيل آورده كفتم كه اين موضوع زيا مهم نيست و عروسى قبل ازماه آينده انجام نخواه اهـد شا شد .
وان ميتن بر سيد و دوست ما باين شرط تسليم شده است .
_كاملا" .
_احمد جطور ؟
كارابان كفت خيلى به ابسانى تسليم شد او ابن آمازياى زيبا را
 او مثل ما كرفتار كارهاى تجارتـى نـيـت دود دوست من حالا خوب
 مرد هلندى كفت بلى ميفهمم من مدتها بيش عرديا عروسى كردهام
كه هيج بياد ندارم .

- الما دوست من وان ميتن اكر در تركيه مكروه است كه درباره عروس جديد صحبت كنند اما در برابر يك بيكانه اين شرايط مرسوم
$\qquad$
براستى كه Tداب و قوانين دوستش وان ميتن را در محضور
قرار داده بود و كت الما شما زنان را درست مى شناسيد .

$$
\begin{aligned}
& \text { ra } \\
& 1 \text { K } 61 \\
& \text { كارابان با خنده كفت راستش اين است كها اينجيزهما را نميدانم }
\end{aligned}
$$

ميدانستم كه توتون مقدونيه براى مصرف كنـندكان ايران ايانى
و در مدتى كه سينيور كارابان با وان ميتن قدم زنان حرف مار ميزد
يارهوت و اسكار هانت Tنها را سخت مراقب بودند .


بعد از توب/فطار

P- سر وكار كابان با هاليس معالتد
در اين وقت كه به كافه نزديك شده بودند قايق ران مخاده
 او قايقران هميشكى او بود كه صبحها او او را ميآورد و هنكام




در بين جمعيت محسوس شد
سينيور كارابان توقف نمود و برسيد چه خبر است؟ رئيس پليس ناحيه كالاتا در حاليكه سربازان او را را احاطه كرده
 طبل زن با سنج او را همراهى ميكردند ايكى از از انـها مردم را را دعوت
 كارابان با خود كفت لابد باز قانون جديدى را ميخواهند البلاغ كنند وحالت نارضايتى بخان الانود كرفت .

خود بـيرون كشيد و با صداى بلند اين فرمان را خواند :

بنا بفرمان مشير رئيس كل يليس از تاريخ امروز يك ماليات

جديد برانى كسانيكه با قايق از بوسفور ميكذرند و به قسطنطنيه يا





اين ماليات بيش از بنج سانتيم فرانسه نبود .
يكى از تركها كه برايش اين اضافه عاليا الـا


 مجبور بهر داختخ اراهواهندشدميخواست ميدان را ترك كند كه T قاى كارابان جلو او را كرفت و كنت :
با اين ترتيب يك مالياتجديد براى كسانيكه از بوسفورميكذرند قائل شدهايد .

- حطور اين كارابان ثروتمند است كه اعتراض ميكند ـ


 _البته از فردا صبـ
- من ميخواهم امشب يه يوتارى بروم اين عادت هرشب من
- و اكر فردا عصر از بوسغور بكذرم جطور ؟
 كردم بيست بارا ميشود


نیزيب به بورنو كت ، اربابم با اين اعتراضات اسباب زحمت خود ش ميشود .

ـاو تسليم شود شما او را نمى شنا


 حاضر است و من ميخواهم دوستم Tان انى وان ميتن و مستخدم او

و مستخدم مرا با خود ببرد .
رئيس لِيس كفت اين ميشود هـهل هارا تكرار ميكنم اين حد
وسطى است كه براى شما قائل شدها
 هزاريا را هم باشد ميتوانم بريردازم ولى من يك سنت نمييردازم و از اينجا عبور هيكنم .
من نميخواهم با سينيور كاريورابان يك و دو كنم ولى بدون ريرداخت نمىتوانيد عبور كنيد ـ
ـ خير بدون پرداخت عبور خواهم كرد .
-
-
وان ميتن مداخله نمود كه جلو اين لجاجت را بكيرد .


 - بسيار خوب دولت جديد كه احتياج باين بول با بارد بارد جنين مالياتى را بسته است .

كارابان كفت خواهيم ديد .
رئيس پليس روبه مامورين مسلح نموده و كفت بايستى حكم را اجرا كنيد
كارابان درحاليكه با خشم پاها را بز بالين ميكوبيد كفتوانميتن بورنو نیزيب بيائيد بدنبال من بيائيد اليا را با

كارابان كه در نهايت خشم بود كفت جهـي
 احاطه كردند و كارابان مجبور شد برابركردد .
در حاليكه دستوپا ميزد فرياد ميكشيد مرا رها رها كنيد هيجيك

كنم بدوناينكه يك پا را بـردازم •
 عبور خواهيد كرد اما از در زندان و بر براى خارج شدن بايد جريمه حسابى بهردازيد

 كارابان كه مشتها را كره كرده بود كفت اينطور خيال ميرو ميكنيد
 از بوسفور هم نمىكذرم و يك سنت هم نخواهم هرداخت - راستى

 جه حماقتى است هغتصد فرسنى مى پيمائيد براى صرفهجونى كردن ده پارا! ؟

- بلى هفتصد فرسنك و شايد هزار فرسنك براى اينكه حاضر

وان ميتن كفت دوست عزيزم اين كار را نكنيد . كارابان كه او را عقب ميزد كفت خواهش ميكنم در كار من

مداخله نكنيد
بورنو كفت كمان ميكنم ديوانه شده باشد كارابان با اطمينان تمام ميكفت :

 كا


بهـه ميزر
اسكاریانت كفت تقريبا " همينطور است اين مرد با اين لجاجتى
كه بخرج ميد هد به اودسا هم نخواهد اهد رفت ، واكر تصميم بكيرد كه
مقدمات عروسى را راه بيندازد جه باي بايد كرد ؟
يكبار ديكر وان ميتن خواست مداخله نمودهاو را ازاين ديوانكى
بركرداند
باز هم كارابان كفت بشما كفتم كه مرا آزاد بكذاريد .

يارهوت كه اين سخن را شنيد اسكاريانت را بكنارى كشيد و در
كوش او كفت نبايد ما يكساعت هم تلف كنيم
كایيتان مالتى كفت حق با شما است و فردا صبح با قطار

$$
\begin{aligned}
& \text { •اندرييول خودم رابه اود سا ميرسانـا } \\
& \text { بعد هر دو ازازنجا دور شار شدند . }
\end{aligned}
$$

در اين حالسينيور كارابان رو به مستخدم خود كرد و كفت :
نیزيب

- بله ارباب .
- بدنبال من بيائيد به حجره برويم .

كارابان اضافه كرد وان ميتن شما هم بايد بيائيد . - من

و همحنين مستخدمتان منهم بيايم ؟

- بلى من وعدهشام رابه اسكواترى و شما داده بودم قول ميدهم در مراجعت در اسكواترى شام صرف خواهيم كرد ـر اه -ولى اين خيلى طول ميكشد . سينيوركارابان با آهنكى محكم كفت بعد ازيكماه يايكسال هم كه باشد فرق نمىكند و شما دعوت شام مرا بذيرفتهايد بايستى به
'T
ـ ـولى زمان ما را خسته ميكند اجازه بده هيد !

بورنو كفت ارباب شما باين فرمان تسليم ميشوريد
 ديكر براى من فرق نمى امنـد . . .
جون من مجبورم دوستم را دنبال كنم شما هم بايد بامن بيائيد ـ اين دوستى نيست من معنى Tنرا نمرا نميدانـ

 خود را دنبال ميكرد به او كفت :
- من ميروم و مخالف تمام فرمانهاى شمالـ شما به اسكواترى خواهم رفت بدون اينكه از بوسفور بكذرم .
كفتم براى رفتن به قسطنطنيه و عبور از بوسفور بايد هركدام

ده هارا بد هيد .

-     - و جون تاكس ستمكارانه شطا بتوت خود باقى است ميتوانم
 هس از آن سينيور كارابان دست وان ميتن را كرفت وبه بورنو


 در اين لحظه مداى


 قسطنطنيه زده شد وجهه شهر كا املا " تغيير يافت . فريادهاى خوشحاللى و هوراهاى بلند جاى جار





بهرنوع خوراك حملمور شدند .




 جا را فرا كرفت .


هـ سينيور كار ابان طر يقه مساهرت خود را شر ح ميدهد

تركيه اروپا در Tنزمان شامل قسمتهاى زير بود و ر روملى شامل
تراس مقدونيه دوم آلبانى بزركترين ايالت بعد ازيا آن بان بموجب
 جارابى والاشى مولدا و يوسنى مجموعه دولت اميراطورى عتمانى را تشكيل ميداد .
از وقتيكه سينيور كارابان تصميم كرفت درياى سياه راطـى رانى كــــد


 رومانى ملحق ميشد و او را بسرحدات روس ارويه ميرساند باين ترتيب همان شب وقتيكهوان ميتن و او به حجره كا لاتا
رسيدند درباره اين موضوع به مشاوره برداختتد .

وان ميتن باز هم با او صحبت كرد شار هايد او را را از ابن خيال بازدارد ، اما بيفايده بود سينبور كارابان كفت شما مرا مرا نمى شناسيد
 عهدهدار همه چيز شما هستم خود را باختيار من بكذاريد و كارى نداشته باشيد .

وان ميتن كفت باشد در ابتدا بهترين وسيله براى ما قطار راهاهن است كه بدون عبور از بوسغور خود را با به اسكواترىبر سانيم
 كارابان ابرو درهم كشيد و پرسيد كدام راه را ميكوئيد اكر اين اين
 _ اتفاقا " خيلى عالى است .


 نزديك قسطنطنيه را انتخاب كنيم از روى دريا برويم اري يك كشتى بخارى ما را خواهد رساند .
سينيور كارابان با تعجب كفت با كشتى بخار ؟ شنيدن كلمه

 مهكن است و از اين راه بطرف يكى از بنادر انانـو انولى برويم وقتى باين مصبرسيديم در فاصله يك روز برا براحتى به سرزمين اسكا
 سينيور كارابان حيزى نكفت تا سخنان دوست او او تمام شود و شايد او خيال ميكرد كه بدون حرف با پيشنهاد او موافقت خواهند كرد .
سينيوركارابان مدتى در خود فرو رفت بعد سر بلند كرد و كفت :
دوست عزيزم اين بيشنهاد را ميكنيد كه از درياى سياه برويم
و محبور نباشيم از درياى بوسفور بكذريم ر بان
وان ميتن كفت بنظر من بهترين رارين راه است
اTـا هيانج شنيدهايد كه يك ناراحتى در باره سغر دريا ميكويند :
_ بلى شنيدهام .
-و تاكـنـون كرفتار آن نشدهايد؟
 - شما اين مسبر را كواناه ميدانيد .

- بلى بـش از شصت فر سنك نميشود .
 نيست كه بنج با ده فرسنى باشد كیى فكر كنيد Tا با راه بوسفور را

مى شناسيد ؟
 وان ميتن كفت اكنون كه راه قطار را نمى يسنديد وا واز را راه دريا هم نمى خواهيد برويد بس بنظر شما جهـ راهی را را بايد انتخاب كنيم كه هم نزديك و هم راحت باشد . اين مسئله وول بود و مسئله هول هم درنظر كارابان اهميت . نداشت
. بكوئيد جه وسيله را انتخاب كنيم

- با كالسكه بستى ـا


_الام طول راه را دا در نظر نمىيريد .
- بالاخره كارى ميكنيم
-ولى براى شما كاران تمام ميشود .
كارابان كه باز حالت عصبى بخود كرفته بود كفت هرجه
ميخواهد تمام شود .
- بنظر من هزار يا هزار وبانصد لير تركى تمام ميشود .

ديكر ايرادى نداريد .

كالسكه یستى جاى بسيار كوحكى براى مسافرين داشت سينيور كارابان و وان ميتن درته كالسكه جاى ميكرفتند و بورنو
هم روى نيمكت جاى بسيار تنكى داشتـد .

بعد از
 و در اين مدت سينيور كارابان كه بار بازران ران بسيار مرتبى بود

 لازم را صادر كرد چنا

 كه اسكناسها را نزد سليم بانكدار خورد كند جون بـون برنامه ازاين قرار بود كه در اودسا توقف نمايند .
 دستورات خودرا براى مستخدمين صادركرد و ديكر كارى غير از حركت نداشتتد .
وان ميتن بورنو و نیزيب ساكت در حياط ايستاده بودند .




 اسكواترى نوشته و دستور داده بود چهه نوع غذاهن اهئى برای شا شام آنها تهيه كنند .
بعد اران كالسكه راه افتاد وسينيور كارابان خوشحال بود كه انـجه را ميخواست مطابق ميل خودش انجام شده بود .

وـ حوادث بين راه
هواى بسيار خوب و مطبوعى بود نسيم دريا ميوزيد و Tنها از مقابل مزارع ذرت و تاكستانها و قسمت جنكلى كه درختان انبوه

داشت ميكذ شتند
 در موقعى كه كالسكه بستى از جاده ميكذ شت قطار راماه



 دراين مدت مسافرت Tنها برانـا باحتى كذشت و با با خرج كردن
 درياى مرمره كذشتند ، وقتى شب فرا ميرسيد كالسكه دريكى از آباديها توقف ميكرد
 كمياب الست مقدار غذا هم برى بطور متوسط بود بنابـراين لازم بود صرفهجوئى شود . شايد براى بورنو كمى مشكل بود كه شب را در كالسكه بماند

نى زيب باين موضوع اهميت نداد و بـخواب عميقى فرو رفت كه بورنو را هم تحت تاثير قرار داد .







 داشت صبح فرداى Tنروز جاد هاى كه از درياى سياه جدا ميشد Tنهـا را بـشهرى رساند كه قطارى از آنجا ميكذ شـا
 درههاى باطلاقى و زمانى از كنار درختان Tبزى كه Tنـجا را مرطوب
 از T انـجا عبور كنـد بعد از مدتى بجائى رسيدند كه زمين خـشك ولى سرازيرى دالشت .
سينيور كار ابان تصميم كرفت در اينـجا شب را بـماند كه استراحت
كاملى بـمسافر بن داده هـانـ

ابن جاده را دنبال كرد هـ
كارابان كفت حاده هاه هما همين است كه هستنـد دولت ما بههتر از اين جادهها نتوانسته برای مرد م اليجاد كنـد
 ـ خبير بههتر الست راه خود را ادامه داده وه و برنامه خود را تغيير
_ الما بـه وسـبله !
مرد لجوج كفت سهتر بن وسيله اين است كه كسى را بـر ستيم



 را ادامه خواهد داد .
شب بسسيار تاريك بود . ابرهاى سياه بوسيله جريان باد صفحه

 بخيال افتاد فانوسها را روشن بكذارد اما مىترسيد با مخالفت سينيور روبرو شود .


Y- קوادث نامطلوب

فرداى Tنروز باز هم هوا مساعد نبود وان ميتن ازسينيوريرسيد

سينيور یس از كمى فكر كفت هيج اشكالى ندار ارد .

نكرانى داشتهباشيم .
.
سياهى ابر مانند حشرات بقــدرى بود كه اطراف كالسكه را فرا
كرفته بود .

وان ميتن كفت اين يشه و مكسهاى بيابانى ما را را راحتنميكذارند .
سينيور كارابان كفت اينها مكسهاى صحرائى نيستند .

- سس چه هست هـند ؟
 جواب او نتوانست وان ميتن را قانع كند هرجه باشد از حشرات موذى هستند
كازبان كفت اينها جنس ماده حشراتى هستند كه بانــان حمله . ميكنـد
بورنو درحاليكه تن خود را ميخاراند كفت هرجه هستند ا را

خواهند خورد .
ـ اكـون كه اينـطور است وارد كالــكه بـشويم •
 كالسكه را كرفته بود كه ورود بـ كالسكه را مشكل ميساخت . سينيور كفت بـهتر است بورنو تا بازكشت اسبـهاد راينجامراقب
. باشد

- بورنو كفت من حرفى ندارم زيرا وظيفه خود ميدانم اطاعت

كنـم

 بدرون كالـسكه انداخت ودر Tنرا محكم بـست و اسبـها را ديد كه از فرط خستتكى روى زمين دراز كشيده نـفس نفس مبزنـنـد . بورنو كفت اين كارابان مثل شيطان مىماند خوبجادهاها را

براى ما انتخاب كرده است .
بـيحاره بورنو چه ميتوانست بـكند جز اینكه با حشـ


 بين اين مكسهاى لعنتى باشيم برما تقريبا " نزد يك نيمه شب بود كه خيالى بـسر بورنو زد ، بـغ بـرش رسيد كه پيب خود را روشن كرده و با دود T ن اين مكسها را متوارى
 باطلاقى جان بسيار سختى دارند . بعد از اينكه دود پراكنـده شمد مكسها بناى وزوز را كذاشته و
 بورنو از ابـداع خود خر سنـد شد و دانـست حاره درد را بـد ست

آورده بورنو اين كاررا تكرار كرد و یس از آن در كالسكه را كشود و
 برواز كرده و او را راحت كذاشتند .
شب همجنان تاريك بود باد شاد شديدى مىوزيد كه كاهى كالسكه
را حركت ميداد .

بورنو سعى كرد مفابل خود رابهبيند و جشمان خود را بافق

 كه جابحا ميشوند از خدِد بر سبد آيا ابنها ;وشنائى فسفرى جنكل

نيستند
ناكهان فرياد . كشيد اينها جبستند نكند د ستهاى ازكركهاباشند كه باينطرف ميآيند شابد اينهها دسته كركها بودند كـا كه بوى اسبها Tنها را به اينطرف كشانده اين نوع حبوانات كرسنه در اين دلتاها

ريیدا ميشدند .
بر شيطان لعنت اينها از مكسها بدترنـــد زبرا دود تو تو تون
نميتواند Tنها را متغرق سازد .




فرا كرفته بود .
با خود كفت اكر بخواهم سينيور كارابان و اربابم را خبر كنم
بـيفا يده با شـد .
اما هرچه باید كرد فورى بود ، بورنو بآهستكى خود را بروى زمين انداخت بعد از آن در كالسكه را بـست ودر ور عقب كالـسكه را
 كار هم مايده نداشت و دومرتبه خود را از كالسكه بـيرون انداخت و الـو

به محلى كه ارباب سينيور خوابيده بودندرفت و او را تكان داد . وان ميتن كه در خواب بود فريادى كشيد اين كيست كه مرا از خواب بـيدار ميكند ؟
بورنو كفت لازم نيست عصبانى شويد زيرا خطر بما نزديك

- جه كسى است كه با من حرف ميزند ؟ من . . . مستخد م شما . .

خواب مادام ميتن را ميديدم •
- شايد با شما د عوا ميكرد اتفاقا " موضوع بر سر همين است .
- حه خبر شده است .
- ممكن است سينيور را هم بيدار كنيد ـ

ـ او را بـيداز كنم ؟

- بلى وقت خيلى تنـى است .

بدون اينكه ديكر چيزى بكويدوان ميتن كه هنوز نيمه خواب بود كارابان را تكان داد سينيور كارابان بدون انينكه جشمانش را


بيدارى لجاجت داشت در خواب هم همانطور بود
بالاخره با اصرار زياد او را ال از خوا

وان ميتن كفت هنوز نيامدهاند


 و ميخواهند حمله كنـند .

- جه حيواناتى هستند ؟
- خودتان نكاه كنيد .

سينيور كارابان هرده بنجره ران ال بالا زد و بـاكهان فر ياد كشيد :
" آه خدايا اينها كرازهان هاى وحشى هستند .

این دشتها بسيار زياد هستتد حملات آنهـا
را بايد دررديف حيوانات درنده ريان قرار داد .
مرد هلندى برسيد اكنون چه با بايد كرد .
 - براى چه اين حيوانات حمله مى كنـند ؟



اكنون بيحركت بمانيم و ببينيم چهم واقع ميشود .
كارابان بعد از كفتن اين كلام اسلحه را مرتب و و اماده


 ساختههاى عثمانى در اختيار دار داشت آنها مى بايست با باين السلحهما


 فانوسها كه همين روشنائى Tآنها را باينطرف كشانده بانـا بود به صف اليستادند
از دور ديده ميشد كه باحالت خشم زمين را با چنكالها




معهذا تلاش زياد كردند كه قيد و بند خود را كسسته وآزادانه فرار
 اميد باقى بود كه قسمت جلو كالسكه از هم باز شده و آنها بـتوانند خود را خلام كنـند .
 بودند ، خطر براى Tآنها بيشتر ازآن طرف بون بود كه قيدوبند افسار

كالسكه بههان حال باق باقى بماند
الما براى بوجود

 ناكهان يك تكان شديد كالسكه را وازكون ساخت و مثل اين بود كه افسار اسبها جدا شده استا است كارابان كفت چهه بهتر ممكن است اسبار اسبها با كالسكه در اين دشت وسيع كثانده شده و كرازها را بدنبال خود با بكا بكانـند و ما از

خطر دور بمانيم
ولى قسمت جلو كالسكه هنوز مقاومت ميكرد و از هم جدا جـا نشد
 ميشوند و اسبها نا ناجاردرحا

معهذا كرازها ميدان را را خالى نكردند ميدويدند بعضيها

بورنو كفت بايد كسى باشد كه افسار آنها را نكاهدار ارد
 اين دشت وسيع رويههم مى غلتيدند . يكساعت باين ترتيب كذشت كالسكه مى غلتيد و كرازها Tنرا دنبال ميكردند .

شب همحهنان جلو ميرفت و با T ن سرعتى كه كالـسكه كشيده ميشد كرازها موفق نشدند خود را بانـها برسانـند ، اكر اتفاقى واقع


 بودنـد
كروه كرازها باز هم نيم ساعتى مقاومت نمودنـد بعد كمكم از


اين ترتيب كالـسكه بـه نزديكى یست كالسكه خانه رسيده بود .


 بيرون TT مد و اسبههاى تازه نغس بـكالـسكه بـسته جلو ميا مدنـد و جون


كالسكه با اسبهای جديد بـطرف شـهر ركيلا براه افتاد .

 بالاخره ازسرحد رومانى كذشته و كالـسكه بطرف بسارابـى جلو

اكنون سينيور كارابان و وان ميتن و همراهان در نزد يكىاودسا
. بود نـد


A- آمازياى جوان و نامزد او احمد
Tازياى جوان دخـر ـلبم بانكدار كه نزاد او ترك بود با خدمتكارى نجيب در بك كالرى درى وسيع ساختمان مجللى كه بان مشجرى تا سواحل درياى سـياه و منظره با شكوهى داشت قدم زان






زياد است كه تمام اهالى شهر ميتوانند به بيـلاق بروند



 آكاد مى تاريخ جنكهاى تروا بونان قديم را مطالعه نموده و بششهرى

 را بخود كرفت

اود سا يك سهر سار سى بود و ا امرور ابـ سمس را براى خود


سليم بانكدار يكى ا; ـركهاى اين محل بود كه مثل بعضيها

سـنـبور كارابان بود .
 بود در اودسا بركزار شود البته اين دنـر اختر خواستكاران زيادى



 مبلغ صدهزار ليره براى او بارث كذاشته بود بـر بـر او اينكه قبل از




 نازك بصورت ميانداخت كه بيشانى تابناك او را از زبر اين حرير

شان ميداد .
در آنروز T آازيا يك ییيراهن بلند ابريشمى بر تن داشت كه با با يككمربند كشميرى قامت او را زيباتر نشان ميداد جورابى ابريشمى
در پاكه دركفشى ابر يشمى پوشيده شده بود .

مستخدمه او نجيب دختر جوان زرنـي
دوستان صميمى او با او حرف ميزد ميخنديد وبا حركات زيبـا خانم خود را سركرم ميساخت .

نجيبي كه در اصل زنكبارىابود بحالت اسبر زنـدكى نمىكرد و




 را زبر نظر داشت .
كه روى بك كانایه دركنار او نتشسته بود كفت خانـم عزيز الحمد هنوز نـيامده در ابن مدت سينيور احمد بحه كارى

مشغول است .
T آ ازيا جواب داد او بشههر رفته شا يددربازكشتنامهاىازعـمويش
كارابان براى ما بـياورد .

- يك نـامه؟ نه ما احتياجى بـه نامه نـداريـم بلكه ما منتظر ورود

ع عموى احـد هستيم
ـ نـجيب كمى حوصله داشته باشيد .

.T نقدر صبور نبود
ـ مثل اينكه از عروسى خود تان صحبت ميكنيد
ـ نه از عروسى شما حرف ميزنـم نـم انميدانيد وقتى كه شما زن احمد شديد من حقدر خوشحال شدم • - بـتو كفتم كه براى كسب بعضى اطلاعات بـشهـــر رفتهو بـدون

 نوشت مثلا" مىنويسد كه كارهاى بازركانىروبراه انـا نوتون درحال ترقى است


نه ، بيشتر ازشش هفته فرصت نداريم و بايستى هرجه زودتر
ازد واج كنيم •

- ميدانم احمد هم خيلى عجله دارد .

در اينوقت نجيب فرياد كشيد و كفت اين كشتى كوهك را دا در
Tا
- همينطور است

بهتر اين كشتى رابهبينند اين يك كشتى بادبا وبانى بود كه بادبانها
 Tازيا رسيد آيا ميتوانى نام كشتى را كه در بشت آن نوشته

بخوانى

- بلى مىتوانم بخوانم نوشته كيدار




جلو ساختمان توقف كند .
نجيب كفت چقدر لذت بخش است دراين هورای ملايم با
كشتى در دريا بكردش رفت .


رشته جواهرات ازدرون Tن بيرون 'ورد .

با خنده و شادى كفت اين جيزه ها $\qquad$



- نجيب كفت با اين جواهرات احمد خواسته است شما را دا

زيباتر از T نكه هستيد نشان دهد
ـ نجيب اين جه حرفهائى است كدام زن الست كه با با اين



بياوبزد .


دختر زنكبارى كفت حه كسى جرات ميكند با اين زر و زيورها

در اين حال كه هر دو مشغول حرف زدن بودنديكى از بشت
سركفت Tا Tازياى عزيز

 خيلى موقر و سنكين و كسى را به زيبائى او در اين شهر نميتوان

يافت .
احمد خيلى آرام بد خد



نداشتيم
.

 ميرسيد شايد مشغول رسيدكى حسابههاى اود سا است .
 مرتب بود نرسبدن نامه باعث تعجب است لااقل يك تلكراف هم

- الو تلكرافكند ؟Tا




خوش باو بدهند
دختر جوان كه جشمان خود را به او دوخته بود هرسيد البته
شما براى او نامه نوشتها دايد



نجيب كفت اخلاق او اينطور است ار است

 از د دست ميرود .
دختر جوان دست او را كرفت و كفت نبايد اينطور فكر كنيد
 نمى برم از كجا معلوم است حاد ادثهاى نظر يه عموى ترا تغييرند هـد احمد كفت : يعنى آقاى كارابان عفيده خود را را عوض كند ، نه اينطور نيست او هيحوقت عقيده و نظر خود را نغييرنميدهد .

Q- نزديك بود نقشه كايتان بارهوت عملى شود
در اين زمان يكى از مستخدمين ، كسيكه طبق سنت عثمانى ملاقاتكندكان را بداخل هدايت ميكرد در آستانه در كالرى ظاهر شد و كفت :
كير احمد يك بيكانه دم در است كه ميخواهد با شما
صحبت كنند
احمد يرسيد اين شخص كيست؟
ـ ـيك كاييتان از اهل مالت او اصرار زيادى دارد كه شما او را
بذيريد

- احمد كفت بسيار خوب منميروم

Tازيا كفت احمد عزيزم او رادرهمينجا بِذيريداكـــر حـرف
خصوصى با شما ندارد .

نجيب كفت كمان ميكنم اين همان كـى است كه اين كشتى
كوچك را ميراند و با انكشت خود كشتى او را كه بساحل نزديك
شده بود نشان داد .

فرمان رفت ويك دقيقه بعد با آن مرد بيكانه وارد شار شد .
او همان كاييتان يارهوت فرمانده كيدار بودكهيكىازكشتيهاى

سريع وصدتوناز ظرفيت را در اختيار داشت .



 كنـد بـنابراين اطمينان داشت اشت قبل از T امدن كارابان نقشه شيطانى خود را عملى ميسازد .



 زودتر بـيرون بياورد وقتى كارش تمام شد شبل از از اينكه سروصدائى



حوالى كار Tا

 _اين نقشه يارهوتبود :

 او ميدانست كه در ملاقات اول احمد انمد هم با با او خواهد آمد هم دختر جوان با نجيب وارد كشتى شود در ا اين مرحله كمى مشكل


 بانكدار جدا از اين و در انتتهاى مصببود و نوكران اوهمازازنـهائى

نبودند كه بتوانندبا مامورينكايِيتان مقاومت نمايند . در این مور مورد ممكن است زدوخوردى واقع شود اين موضوع زود روشن ميشود ولى كار بدون سروصدا بايد انجام شود ـ انـ


 - بـسيار خوب حه ميخواستيد يارهوت كفت سينيور احمد من درباره عروسى شما حيزهـائى . شنيدهام


 دراختيار شما بكذارم .
احمد بـسادكى كفت اتغاقا " فكر بدى نداشتي دختر جوان كفت ديكر بهتر ازاين چه ميخواهيم نجيب كفت حالا كه كارابان تاخير كرده ما ما هم بايد بهـترين
بارجه را خريده و او را ورشكست كنيم •
 يارهوت كفت از بهتربن پارحهها كه خودم آنرا از محل . خريدهام

 كرد و كفت Tمازيا اكر كاييتان كالاى مناسبى برای تو دای داشته باشد

من خيلى خوشحال ميشوم
 من ازهر قسم بارجهها نمونههائى تهيه كردهام كه قبل از اينكه
وارد كشتى شويد آنرا بهبينيد .
 داردو كمان نمىكتم بهترين بار جه نظر او او را جلب كند



 Tازها كه بارحه را لمس كرده بود كفت بلى اين از بهترين

نمونه است .
 احمد كفت درست است آمازيا مثل اين است كه آنرا مخصوص

شما نساجى كردهاند .
يارهوت كفت خواهش ميكنم اين موسلينهاى اسكواترى را
 داخل كشتي ميتوانيد انواع رنكهاى آنرا ا انتخاب نمائيد .
 يارهوت براى فريفتن آنها بدنبال سخنان خود



ايراني كه تاكنون در اين بازارها نديدهايد .
 ميكرد خيره هانده بود .

 در مغازههاى 'T ريكائيهاى مشهور ، جنين بار جههائى ديده نشده

احمد كفت نبايد شما كارى كنيد كه اين كاييتانشرافتمندبراى يك جيز جزئى وقت خود را صرفكند ، براى اينكه او بهترين


ضررى ندارد برويم همه را بهبينيم •
نجيب كه نمىتوانست خود را نكاهدارد
را بازد يد كنيم .
احمد كفت :
و درTنجا بهترين پارحه را پیيدا ميكنيم وبوالهوسى نجيب
اقناع ميشود .
Tا ازيا درحاليكه د ست نامزدش را كرفته بود كغت منهم موافقم .
 در كشتى خود راهنمائى كنيد . يارهوت كفت جه ساعتى براى بازديد حاضريد من اكنون در خدمت شما هستم .
ـ بسيار خوب در بعد ازظهر
نجيب كغت براى جه همين حالا اين كار را نكنيم
 ديدن ابن بازار عجلماث بيشتر است مثل اين است كه احمد باو وعده يك كادوى قابلى را داده است الـي ا
 دختر جوان هم كفتآرى حالا كه نجيب اصرار دارد بكشتى
-برويم
يارهوت كه خود را به موفقيت نزديك ديد بيكى از ملوانان



جنبشهائى در كشتى بظهور رسيد مثل اين بود كه آنها منتظراشاره



بكنار تراس رسانيد .
در اينوقت كارييتان يارهوت به احمد اشاره كرد كه قايق Tاماده
الست
يارهوت با وجود اينكه براعصاب خود تسلط :اشت نتوانست از هيجان شديد خوددارى نمايد زيرا ميديد با نقشههائى كه

 اب كند و هيج دليلى وجود نداشت كه غيرازاين باش باشد شا





 او بود و با سرعت تمام ميتوانست دراي
 نميكرد كه احمد خودرا برساند و كشتى را با سرعت تمام براه

ميانداخت
از طرف ديكر براى اوا سان بود كه بوسيله مامورسن صداى Tنـها
را خفه كرده ودرجائى نكاه دارد تا كشتى از آنجا دور شود .

اما اوبراى ازبين بردن اين اين جود
 كند بعد از مرى او جايزه را كه از سينيور صغر دريافت خوا مواهد كرد

جبران همه حيز را خواهد كرد .





 اين شخص سليم بانكدار و حدر جامازيا و يكى از همكاران صديق
سينيور كارابان بود .

سرعت تمام از قايق پياده شد و خود را به تراس راس رساند و و برسيد : بدرم جه خبر شده است جه علتى باعث آن شده شده كه با اين سُتاب اينجا T آمدهايد ـر

احمد هرسيد خوب چهه خبر است .
سليم كفت خبر عالى است يك نامه فورى از طرف سير سينيور
 سليم جواب داد و اين نامه اكسبرس فورى كه جنددقيقه قبل

رسيد
ـ اين نامه از عموى من كارابان است یس او درقسطنطنيه
-

- خير در اينجا بايد منتظر او باشيم خوشبختانه دراينكيرودار كسى متوجه خشم نشد رسيدن سينيور كارابان از آن احتمالاتى بود كه يارهوت از آن میترسيد
نجيب فريادكنان ميكفت سينور كارابان .

دختر جوان برسيد براى چه اينجا مبآيد .
نجيب بجاىاو جوابداد معلوم است براى عروسى تو است كه
اينجا ميآيد جه خبر خوشى بود كه همه ما را را خوشحال كر در اكر اكر غير
ازاين بود در اود سا جه كار داشت .

 كالسكه Tنها بجا مانده تا السبهاى كمكى برسد و بما خبر داد اده است كه بطور مستقيم اينجا خواهد آها آهد بطور خلاصه تا ساعتى ديكر شايد خود را باينجا بر ساند .
همه ازاين خبر خونحال شدند و با شاديا شادى تمام همه جيز را
فراموشكر دند .

 زياد اهميت نداشت كه نقشه كارارابان جيست شاي

 در با سرعت باز شد و سينور كارابان بانفاق وان ميتن و ديكران واردكالرى شدند .

- ا- باز كشت كواوان

سلام برادر سليم اميدوارم تو و خانوادهات هميشه بسلامت
باشيد
و بعد از كغتن اين حرف دوست و نماينده اودساى خود را

تمام اين كارها با جنان سرعتى انـي انجام شد كه كسى نتوانست جوابى بد هد .
و بعد از


اين مرد تاريخى و نيمه ديوانه را سرایا ورانداز كرد .
 بود كه قد مه بیش كذاشت و پرسيد عموجان چطوره راه بيفتيم ؟

ـ همينحالا بايد برويم .

- بهت و حيرت برهمه مستولى بود وان ميتن در كوش بور برونو كفت درحقيقت اين طرز رفتار مخصوص كارابان عا مرد ديوانهاى

در اين موقع Tازيا نكاهى باحمد كرد كه او نكاهش به سليم بود و همه بطرف اين مرد چهار چشم شده نميدانستند چه ميخواهد
بكويد .

كارابان درحاليكه بطرف در ميرفت كفت وان ميتن راه بيفت .
 مرد هلندى كه بدنبال كارابان براه افتاده بود كفت من چه
ميتوانم بكويم •

ولى سينيور كارابان درحاليكه ميخواست از در خارج شود

یياسترى را براى من خورد كنيد .

 احمد كه دست دختر جوان را كرفته بود برسيد عموجانبالانر

ميكوئيد علت اين تصميم جيست
الا كارابان بجاى اينكه جواب او را بدهد هرسيد امروز نرخ
جقدر است ؟
بانكدار كفت سهونيم درهرصد پياسترى . -
سليم كفت روبل روسى در ترقى است در بازار دنبال ميكردند

- سليم بايد با من سه ويك ربع حساب كنيد ــي


مانده و تمام اين صحنه رابا تعجب از نظر مى اكذراند
بداند نتيجه آن تاجه حد به نغع او تمام ميشود .

در اينوقت احمد خود را بدم در رساند دست عمويش را كرفت , كاهداشت وبا اينكك لجاجت او را ميدانست مجبورش درد قدمى به عقب بركردد بعد كفت :

 - عموجان نميخواهم با شما مخالفتكنمو ولى لااقل بما بكوئيد سـ اكر قصد ماندن نداشتيد برای جه به اود با آ آمديد؟ - براى اينكه اودنـابر سرر اهم بود واكر بر سر راهم نبود به اود بـا مـى آمدم م
وان مبـّ اينطور نيست ! ؟
مرد هلـدى درحاليكه ـر بزير ميانداخت با حركت سر جواب منـت داد .
كارابان كفت Tه راستى من شما را معرفى نكردم و بايد معرفى



$$
\begin{aligned}
& \text { اسكرانرى دعوتكرد دهام . } \\
& \text { بانكدار يرسيد به اسكواترى؟ }
\end{aligned}
$$

- او اوهم بورنو خدمتكار وان مينن است كه از او جدا جـا نميشود .

احمد دومر نبه مداخلم نمود

 راهى ميخواهيد به قسطنطنيه و اسكرايانرى برويد

الحمد كفت ميخواهيد درياى سياياه را دور بزنيد .
لحظهاى سكوت بر رار شد .

است كه بخواهم از راه د رياى سياه به اسكواترى بروم ؟ ؟ !
احمد و سليم بهم نكاهى كردند و بخـود ميكفتند آيا وافعا " او دبوانه ششده الـت؟
سليم كنت دوست من ما نمى خواهيم با با شما مخالفت كنيم ولى


دريات بسفر ندارد .

 جديد بـرددازند اين دريا هميـهـ آزاد بود الما حالا براى ما مالبات بستهاند
احمد كه ازاين حرف علت لجاحت عمويش را فهميده بود
كفت جطور يك ماليات حديد بـستهاند الـد



 به اسكواترى خواهم رفت حاضر بود
 آنها هنوز كارابان را نشناختهاند الما سليم و احمد و آمازيا و وان



سليم هم افزود حق با شما است .
هميشه حق با من بوده است است
احمد كفت عموى مهربانم ممكن است چند روز پيش ما بمانيد
 احمد كه ديد اودرحرف خرد رود باقى مانده اشاره به به آمازيا نمود و دختـر جـوان دسـت او را كرفتو كفت عموجان ازدواج ما جه خواهد شد؟

 ميشود و مسافرت من حتى يك روز آنرا عقب نمى انداز

او كه براى Tمدن كارابان
 عقب نخواهد افتاد در اين شرايط مسافرت كه او در نظر دار داشت حكونه ميتوان اميدوار بود ؟
احمد از اين جواب الخمىكرد كه او نديد و هيجان داشت كه متوجه ناراحتى احمد نشد كار الـابان افزود بلكه من

وان ميتن اهسسته كفت ديكر ضربهاى كه قابل اصلا


 در انتهاى كالرى كاييتان كيدار يك كلام از آنجه كفته ميشد


تصميم كرفت مداخله كند و كفت كارابان آيا براي برادر براداده شما
 - ضرورى نيست ولى كمان نمىكـم احمد حاضر نشا نـود با من همراه بيائيد

سليم كفت با وحود برابن . . .
سكوت طولانى بعد ار آخرين حرف او سالن را فرا كرفت ، اما
 جوان حرص مبرد و باو كفت با اينكه هردوى ما از از اين جدا







احمد كفت عموحان موافقت حاصل شد من با شما همراه ميايم و عزيمت ميكــم الما . . .


-

 خورد ميكنـم

- بـسيار خوب احمد نامزدت را را ببوس و حركت كنيم
 را بانحصار خود د راوريد من از از بوسفور شما رو ميكردانم و آنرا مسخره ميكنـر م
- عموجان وقتى به اسكواترى رسيد يم د ر Tنجا چه ميكنيد ؟
 تنما نمىتوابيد در السكواترى مانده به قسطنطنيه نيائيد بعد

كحا ميرويد ؟
سليم هم كفت اكر Tازيا بخواهد باسلامبول بـيايد با برداخت دهانرا خواهد T مد شما ميتوانيد هر نفرى دهاپارا بد هيدد ايكرامتخار

و آبروى شما ريخته نخواهد شد _ آرى Tازيا ميتوانيد با پـدرتان به اسكواترى ـيائيد ما منتطر شما خواهيم بود
ـ سليم كفت :
بسيار خوب شما به اسكواترى برويد ما سعى ميكـيم T Tنجابـيائيم و مراسم عروسى در آنجا بركزار خواهد شد ولى بالاخره دوست من

$$
\begin{aligned}
& \text { كارابان بعد از عروسى نمى خواهيد به قسطنطنيه بـيا ئيد ؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - حطور از چه راه ؟ }
\end{aligned}
$$

- بـسيارخوب يا اين ماليات تا T Tنوقت لغو ميشود و از بوسفور بدون برداخت ماليات خواهم كذشت . - و اكر لغو نـشـد جه ميكنيد ؟ كارابان با زست مخصوصى كفت اكر لغو نشد من همان راه را ريش كرفته و از دور درياى سياه بر ميكرد م .


آ آ- سرنوشت Tمازيا
مسافرين هده رفته بودند وان ميتن از روى اجبار و بورنو و


 بودند و سليم بانكدار هم همراه مسافرين رفته بود تا براى كا كارابان
بولهايش را خرد كند .

 مراقب وضع منزل بود ، او مىدانست كه سينيور كارابان با ايان مسافرت ازدواج را يك هفته عقب انداخت

 روى نيمكتى نشسته بياد احمد با افكار خود در حال ال جنك و ستيز بود
هنوز هرا روشن بود اكر با زور متوسل شود آمازيا با فرياد خود
 با فرياد خود كارها ,ا خراب ميكرد ولى اكر به دنبال صحبتهائى

كه شدهTازيا و نـجيب حاضر شوند بكشتى بيا بيند كار تمام است . اسار نجيب كه در كنار Tازيا نشسته بودميكفت اكر من بـجاى شما بودم بجاى اينكه بـه احمد و دورى او فكر كنـــم بـه كارابان لعنت ميفرستادم كه احمد را با زور با خود شا برى برد .


 دومرتبه براه افتاد .
 اطاعت نداشت و من باز فكر ميكنم كه دراين مسافرت با كالسكه با حه مشكلاتىروبرو شوند در اين موقع كایيتان يارهوت از قايق خود بيرون T مد و بـدون
 هر دو روى خود را بركرداند و از مشاهده او نخـنست تعجب كردند و سیّس ترسيدند هـد
نجيب كه هوشيارتر بود از جا برخاست و با تعجب يرسيد :
كایيتان شما هستيد اينجا براى چه T امدهايد و چكار داريد كاپيتان هم كمى خود را جمع وجور كرد وكفت من اییيزىنميخواهم جز اينكه اكر بخواهيد در الختيار شما هستم . - برای حه؟

براى اينكه با كشتي شما را بكردش برده يا ا اينكه اكر بخواهيد اجناس داخل كشتى را بشما تشان بـا بـا خدمتكار سادهدل كفت خانم راست است ما وعده كردهبوديم دختر جوان كفت ما وعده كرديـموقتى احمد الينجا بود ولى وه اكنون احمد رفته است و نميتوانيم به تنـهائى به كشتى برويم كآيتان اصرار ورزيد و كفت كشتى كيدار براى مدت زيادى در

اين مصب توقف نخواهد كرد و ممكن است فردا يا هس فردا بسواحل ديكر بروم و اكر ماد موازل چند
 آمازيا با سردى كفت :
كاپيتان خيلى معذرت ميخوا
 اجازه او چنين كارى نمىكنـ . نجيب هم براى تائ تائيد سخنان آمازيا كفت كایيتان خواهش ميكنم اصرارنكنيد
 صفحات افتاد فراموش نكنيد كه چنين وعدهاى دادها



 اما معلوم بود كه Tا
 ;ا جلب كند تعظيم كرد و از T نجا د دور شد .


 ابن نتطه عبور خواهند كرد .




را خواهند د يد .

بعد از اينكه كالسكه از جلو نظرشان دور شد هر دو د د دختر از جا برخاسته وارد ساختمانشدند از بالاى كشتى كایيتان آنها را ديد كه وارد ساختمان شدند بـه دو نفر از ملوانان دستور داد اد از آنجا مرافب بازكشت دو دختر جوان باشند وقتى شب فرا رسيد باميد






 وعدهكاه حاصرباشد ـ يارهوت آد م فوقالعاده حيلهكر وبد جنسى
 وفادار بـماند
انفاقات هم به نفع او تمام ميشد ، اتفاقا " نزد يك عصر قبل از اينكه یدرش از بانك بيايد Tازيا دو مرتبه وارد كالرى شد ، اين بار او تتها بود بدون اينكه توجه كند كه هوا تاريك ميشود زيرا يكبار ديكر ميخواست كه ازدور اين دورنما را كه احمدازآنجاكذـبته
 نشست اودرانحال چنان در افكار رويائى خود فرو رفته بود كه
 انتهاى تراس نزديك ميشود در اين وقت يارهوت بهمر اه سه ملوان سينه خيز جلو ميآ مدند .
دختر جوان كه د ر افكارروياءى خودفرورفتهبود سا يهآنهاراند يد .


درا غوش كرفت بطورى او را تحت فشار قرارداد كهنتوانست مقاومت
 ـ بداد م برسيد . !
ـ البته صداى او زود خفه شد ولى بـي بكون نحيب كه بدنبالش Tامده بود رسيد . به محض اينكه پا يش را دا در د دون كالرى كذاشت كه


خفه كرده ويارهوت فرياد كشيد زود او را هم دو او دوار كنيد .



 مخصوصى زندانى شدند كنتى براه افتا افتاد .








 رسيدم
ناكهان دراين وقت تيرى از كشتى كيدار شليك شد و بشانه او
تصادف كر د .
 آثارى از

ازميا يكه و تنـها ما نده بود

I Y

كالسكه تستى با الـبهاى تازه نفس مقارن ساعت بك بعد از






 باين جاده پرمشقت الداخت درد درحاليكه ميتوانست درقسطنطنيه مانده بميل خود كردش شكند .
احمد از روى ناهارى اين مسافرت را قبول كرد ولى تصميم
 زيادى بعهده بكيرد .
مرد جوان دراين افكار بود كه كالسكه از جلو قصر با شكوه سليم كذشت و ميدانست Tماز انا تنها بفكر او ساعات و دفا مى كذراند .
بعد سرش را بلند كرد و خواست نطر او را بداند واز اوترسيد

ا ايا برنامه مسافرت را معين كردهايد ؟
 دور درياى سياه را ترك كنيم ، با تمام شب را راه ميرويم تا ايـك فردا ظهر به نيكلايف برسيم و هجده ساعت اين مسافرت ما طــورل

خواهد كشيد .
_ اطا عمو كارابان مسئله بر سر اين است كه زودتر به مقصد برسيم وقتى آنجا رسيديد فكر نمىكنيد به حوالى قفقاز رسيدهايم • - خوب بعد خه بوسيله خطاهن كه از رستوف ميكذرد ميتوانيم هيجده فرسنگ
راه را بزودى به پيمائيم .

كارابان فرياد كشيد بمن راهاه هن را ییيشنهاد مى ركنيد ؟

در ابن موضوع با او كفتكو ميكنيد
مباحثه بيغايدهاي الست او از خطا

با خطTهن سفر كند و او خوب ميدانست كه كارابان كسى نيست كه
تسليم شود .

- تو لابد ميخواهى از خطج هن صحبت كنى ؟
_ البته عمويم •
- تو ميخواهى كه من كارابان كارى را بكنم كه هركز نكردهام ؟
- بنظرم مير سد كه . . .
- تو ميخواهى كه من با ماشين بخار مسافرت كنم ؟
_ا اكر بكنيد جه خواهد شد
ـ احمد هـل اين است كه نميدانى با چه جرات اين پيشنهاد
را بمن بكتى
ـ الما عمويم .

من ميكويم كه با كغتن اين حرفها هيج فكر نمىكنى

- من بشما قول ميدهم كه دراين واكي واكن . . .


واكنها كه روى ريل اهنى راهميروند ا
ــ الما رايل زبان اروبا
 مدرن مسافرت كنم و روى واكنى سوار شوم كه با با مكانيك راه ماه ميرود وقتى جاده موجود است جه احتياجى با باين وهائل است


 وانميتى در حاليكه بازوى احمد را كرفته بود كنت سينيور

كارابان بس كندي .

كه خودمان داريم بسـده كنيم مرتكب كناهى شدهامايم . اكر ماجيزى


 هم بايد براى صرفیام معطل شونداحـي ازي اين اين فرصت استفاده



 يك اطلاعات ويادكيرى است در شهر مدتى بكردش كذراند واند وازا ثار تار يخى آنجا د بدن كرد .

در حاهاى ديكر نيز احمد از نامه نوشتنكوتاهى نكرد وقتى بـه
 زودتر در بعد از بر نامه مسافرت بر بـر مبكردنـد

چیيزى براى آنـها بــويسى •

بعد از آن ر:
 وان ميتن كفت خانم ميتن از زنان شرافتمندى او است مثل او نديدهام من تاكنون از خانم ميتن حيزى نكفتهام اما الـا حال كه صحبت باينحا رسيد بك اعتراف را با بايد بكنـ . ـ ــ بك اعتراف .
 جدا شدهايم


- بلى بـلى براى هميشه . - براى هميشه
- خواهش ميكـم داستان Tـرا نقل كنيد كه بسيار هيجان زده

شدهام

- برای جه هيجان زده شدهايد در دان حاليكه براى من خـيلى عادى است . دوست من كارابان منهم در در زندكى مثل شما آد مـ لجبازى بود م
ـ

 ميخورد يم يا مىنوشيد يم در در باره سردى و كرمى هو هوا در باره مار مبلـها كه هركدام را كحا بكذاريم ابنـجا بهتر است با جا جاى ديكر ، درباره

آنش كه دراين اطاق روشن كنيم يا در اطاق ديكر در باره بنجره كه باز بماند يا لازم است آنر آنرا بهبنديم در باره كلهائى كه بايد در

كارابان كفت پی زندكى خربى داشتيد ؟ !
 اخلاقى نرم و سازكار هستم و براى اينكه بين ما جنجال و دعوا

نشود تسليم ميشدم
احمد كفت شايد اين عاقلانهتر بود .



كارابان حقيقى مقاومت مىكردم م

 كل لاله بود ما در باغ خود انواع كل لاله داشا



 رسيد ولى او از جا بريد و بهترين كلها را ا از جا با كند . كارابان كفت تمام وولهاى شما را هدر داد راد .

 خود را نمى شناختيم او بمن ضرر زياد زد و منهم كلهاىاوراوايايمال
كردم •

از آن تاريخ بود كه از منزلخارج شده تصميم به جدائى كارفتم و د دستور دادم داراءثى ما را تقسيم كنند و پس از پايان اين ماجرا

كه ازهم جدا شديم با بورنو براه افتادم و تصميم كرفتم ازاين به
 و در همان حال او هم از روتردام بيرون رفت كه در شهر ديكر زندكى كند .
احمد موقع را غنيمت شمرد و كفت سرسختى عمويم هم مثل شما است او حاضر نشده پارا بدهد ولى در در این مسافرت با با اين اين

 كارابان كفت هرحه ميخوا
 بول خرج نكرده است ؟
در اينوقت كالسكه یستى به مركز یست بين راه رسيد اسبها

 اتصال ميداد .

F ا - يك اشكال بزركع
در بين راه كالسكه ازباطلاقهائى كذشت كه نزديك بود در آن
 السبها واماندهشدند و بعد شبانه روز مسافرت در اين اين باطلاقها با بـا بها تست ديكر كالسكه خانه رسيدند اسبها خسته و ديكر قادر نبودند
يك قدم بردارند .

رئيس يست در آستانه در ايستاده وقيـافه خشمناكى بخود
كرفته بود .

كارابان با حالتى دوستانه كفت شما اسب تازه نغس نداريد بما
بدهيد؟
ـ شـا از بست جلوتر اسب كرفتهايد ولى ماديكـر اسب Tاماده
نداريم

- و براى هه اسب تازه نفس نداريد ممكن است علت آنرا بكوئيد؟


كوههاى ففقاز خود را بهآ
كارابان با تعجب كفت يك سينيور ترك لابد ازآن عثمانيهاى

اروپاءى است اين شخص كيـت ؟
رئيس یست به آرامى كفت فقط ميدانم كه او سينيور صفر نام
دارد .

البته شنيدن نام سينيور صفر براى آنها شناخته شديه

كرفتن مزد هنكفتى آمازيا و نجيب خد متكار را را ربوده است انـا
كارابان با حالتى نحقيرآميز كفت براى چه آنیه اسب داشتيد
در اختيار او كذاشتيد؟
 رسيد و اسبهها آماده بودند من دليلى نداشت كه از دادن اسب خود دارى كنم

- جه ميتوانستند باين مرد كه خود را وظيفهشناس ميدانست إما جوابى بدهند . وان ميتن ميخواست مداخله نما يد امافا
و رئيس پرابت هم پس از اينكه نكاه تحقيرآميزى انداخت ميخواست برود كه كارابان جلو او را كرفت و كفت :
زياد مهم نيست ما كه سينيور صفر را نمى ارشنا
اسب داريد يا نه ما بايد هرحه زودتر برويم •

جوابداد : درحال حاضر بطوريكه كفتم هيج اسب نداريم .
ـ پيدا كنيد .

در محل ارهات اسب پيدا نميشود .
كارابان كه داشت عصبانى ميشدكفت :لاقل دوتا دا يا يكى ريدا
كنيد هرچه ميتوانيد بكنيد وان ميتن كفت يعنى هيج اسب پیـيـدا

 كار ابان كفت اكر قاطر هم باشد ما قبول داريم .

رئيس بست جوابداد در 'ين نواحى من قاطر يايابو نديدهام . _ا احمد كفت الاغ جطور ؟

 يست شما داريد ما را مسخره ميكنيد جطور ممكناست در الا اين ناحيه
 كارابان خشمناك در حاليكه اين حرفها را ميزد نكاهى خـا خشمناك به
 بورنو با شوخى كفت اكر جلويش را نكيرند از اين مردمان به
كارى خواهد بست .

درهر حال اكنون كه نه اسب و نه قاطر و نه الاغ پيدا نميشود
 نمايند احمد كه عجله بيشتر داشت با او با بناى صحبت را كذاشت كه
بالاخره بايد كارى كرد .

كارابان فرياد كشيد صدروبل بكسى ميدهم كه براى كالسكه ما
اسب تهيه كند .




اين براى اولين بارى بود كه ديده ميشد .
 الما اين موضوع براى او اهميت نداشت و سينيور كارابان قيمت دو

 داد ؟ و در برابر آن انعامى كرفت وبا اين ترتيب عصر آنروز خود

را به ارباب كه دوازده فرسنك بود رساند .
فرداى Tنروز سوم سيتامبركالسكه با این شرانـ شرايط براه افتاد و




عاقبتش را بخير كند
وقتى بشهر بزرك كرشف رسيدند و به هتل كنسنتانتن رسيدند
 خوشبختانه معلوم شد در دا اين پست اسب فراوان است د





شترها را بـيكى از مسافرين فروخت كه عازم تنكه ينى كاله بود . بدبختانه اين سينيور صفر مزاحم در در كرشف نبود والا بـر بـين آن دومباحثه يا دعوائى سر ميكرفت و بطوريكه معلوم شد دور دور روز قبل

اين شهر را بـه قصد جاده قفقاز ترك كرده .
احمد ميدانست كه عمويش نفرت شديدى از از دريا دريا داشت و تنكه ينكاله هم بطورى بود كه او زا بكنار زودخانه بزركى ميرساند كه
 روى جكر كذاشت و كفت شايد بتوانيم او را راضى كنيم كه با كشتى - برويم

بعد از يكساعت توقف كارابان دستور حركت داد ابتدا نكاه بطرف جب متوجه شدكه در رانجا يك اسكله وقايق بود . احمد با نكرانى مراقب حالات او بـود كفت عموجان شما را جه ميشود ؟

كارابان درحاليكه تنكه را نشان ميداد كفت مثل اينكه اينحا يك رود خانه است؟ احمد كه مى خواست او را دراين اشتباه بكذارد كفت بلى يك رودخانه است .
 اين حال سينيور كارابان اين رود خانه را زير نظر كرفته بـر بود كه جلو راهش را سدكرده است .


شايد در اعماق كارابان كفت ولى من یلى را نمى ابينم كه بتوان از روى آن

كذشت .
احمد با دستش دوربينى درست كرد و بعد از نكاه كردن كفت حقيقت اين است كه اينجا پل ندارد وان ميتن برای اينكه موضوع راساده كند كفت بالاخره بايد بلى داشته باش اشد كارابان ابرو درهم كشيد و يرسيد راهنما كفته است كه اينجا صِل دارد .

كارابان كفت آرى بايد خيلى قدي ايمى با شد .
احمد خود را كمى عقب كرفته بود نميدانـي انـيت به عمويش جه جوابى بدهد نمى خواست مباحثهاى را Tا اغاز كنــد كه به نتـيجه
نامطلوب برسد .

كارابان با Tا هنكى خشك كفت :

زيرا ليلى ندارد كه از Tن عبور كنيم .

احمد كفت ميتوانيم كدارى ايجاد كنيم زيرا آب زياد ندارد .

كارابان به وان ميتن كفت للوارها را بالا ببينيد ميشود عبور

- زود باشيد وتت ميكذرد .

اينجا ميكذريم • زيرا وسيلماى براى اين كار درست كرده انـي اند .

وسيله خوبى در اينجا ساختهاند برای چهـ قبلا " اين موضوع را
نكفته بود ند اين وسيله كجا الست الـا
احمد در حاليكه قايقى را كه بكنار بسته بودند نشا
كالسكه ما هم در درون Tن قرار دارد .

ـ ــلى با اسبهاى بسته .
- حه كسى اين د دستوررا داده است




غير ازاين موجود نيست .
- وسيله ديكر موجود بود ميتوانستيم به عقب بركرديم و
درياى ازف را تا شمال دور بزنيم •
- تموحان دويست فرسنك راه ما دور ميشد و فكر عروسى مرا بكنيد هايان ماه رمضان هم نزديك است آ آ سىام ماه رمضان را فراموش كردها
- خـر فكر اينها را نكردهام و من قبل از وتت میرسم

ابـتداد چار هيجان سختى شد كه TT عمويش ميخواهد بركشته و نقشه خود را عملى سازد با اينكه حاضر است سوار فايق شده بـه مسافرت خود ادامه بد هد.
اما سينيور كارابان بطرف قايق پیيش رفت وان ميتن و بـورنو و ديكران بـدنبال Tنهها حركت كردنـد و نـمى خواستـنـ فرصتنى بـد هنـد

كه مباحثه بـين T Tنـها آ غاز شود .
كارابان دقابق زياد مقابـل اسكله ايـستاد و باطراف خود نكاهى
كرد .
رفقا يشَ نـيز توقف كرده بود نــد

 از ساحل دور شد و جربان T T T Tنها را بـطرف د يكر رود خانـه بـا برد . كارابان حرفى نـميزد و همكى مثل او سكوت كرده بود بــد
 خود ادامه ميداد .
معهذا لحظهاى فرا رسيد كه از بروز حادثهاى نكران شدنـد





را رانـدند كه همه راضى بودنـد .
بالاخره يكساعت بعد از ترك ساحل بعنى كالـه مسافربن واسبهـا
 و قا يقرانان مزدبـيار خوبى كرفتند .
 رضا يتمندى به بـراد رزادهاش كفت درحقيقت Tبهاى درياى ازوف و
 كار تمام شد د يكر نه صبحتى از رودخانه ورلِى را كه آنها كفته بودند بـميان نـيا مد

lp -

براى این مرد نرك و متعصب ولى خوش قلبو مهربانمشكلات
 اما خبر ندانست درحاليكه در بيابامها با با مشكلات سروكله ميزند
 هنوز خبرى بآنها رسيده و اين كروه با شتاب تمام مشكلاترازيرپا

كذاشته جلو ميرفتند
كالسكه همحنان پیش ميرفت تقريبا " يـاعت يازد
ناكهان صداى مخصوصى توجه او را جلـ ك \$ د .
 فشار می،خواهد از بطرى خارج شود و يا اينكه خيال ميكردى ديى





 كارابان با تعجب پرسيد Tتشفشان كل و خاك؟ آ من تاكنون از

T T تشفشان كل و خاك جيزى نشنيدهام راستى كه اينجا جادهعجيبى
كالسكهیى كفت سينيور كارابان شما و همراهان بهتر است
چياده شويـ .

- ياده شويم ؟

 السبها را نكاهدار م و ممكن است كالسكه از جا جا كنده بروند


احمد از عمويش برسيد تصميم باين كار ميكيريد ؟
وان ميتن كفت دوستمنكارابانيانيادهشويم ، ميكويند Tا تشفشان
خاك، بايد ديد كار بكجا ميرسد د
ا روى زمين كذاشتـد بعد در عقب كالـي

براه افتادند روشنائى فانوس دستى آنها را را راهنمائى ميكرد .



ساكت بيابان را بههم ميزد .
 يك استب بسيار وسيع را كازوكردوغبار فرا كرفته بود كوريشهانيأى
 فرا كرفته بود و ازاين سوراخها

 فشاركاز هيدرثنكاربونه كه كاهى فسغر هم با T T آن مخلوط بود با

شدت تمام از اين منافذ بيرون ميآ مد .
اين مواد مخلوط كه كمكم بالا مبآمد مواد خود را بزمين ميريخت بعد بـه بـخارات از بـبن مبرفت تغريبا " شبيه آن بود كه
 كا; هيدرزن از تجزيه اجزا

یشت سرهم بود و فضاى وسيعى را دربر كرفته بود . اين منافذ كاز هيدرزنه در تمام

 وان ميتن كه باين كازهاى سوختنى نكاه ميكرد ميكفت واقعا " كه جاده خطرناكى است و اكر انفجار بيشتر باشد خطرش زيادنر است .
احمد كعت بايد از راه احتياطT نرا خاموش كرد . كارابان كفت باز هم بدستور كالسكهيى روشن كردن سيكار غدغن است .
احمد كفت بلى عموجان تاحند ورست د يكر خطرناك است زبرا هوا مشتعل ميشود وان ميتن افزود در منافع ما است كه از كشيدنسيكار خوددارى
-نما

- خدا كند چند روز ديكر كرد ش دور درياى ازف تمام شود .




 زيرا ممكن بود در كودالى سقوط كنند جاده نمناك اطمينان بـش

نبود كه درهر جا قدم بكذارِد جادها الى بود سر بالائى ولى خو شبختانـانه


صعود ميكرد .
مدت نيم ساعتى بههمين ترتيب راه پاهيمودنددر قسمت جلو



 مشتعل كرديد و روشنائى زنـندهاى منتـن مر ميساخت و تا فا فاصله يك
ور ستى استب غرق در روشنائى شد .

احمد فرياد كشيد كسى سيكار نكشد و خودث يك قدم به عقب
كذاشت .
كسى سيكار يا بيي نمى كشيد ؟ !

ناكهان فرياد كالسكهِى از قسمت جلو شنيده شد ، صداى یشت سرهم شرق شروق شلاقش بكوش ميرسيد ديكر نميتوانست الختيار اسبها را در دست بكيرد اسبهای وساى وحشتزده از جا كنده





 اين بود كه در مركز نفت قرار دارند همه روشن شده انر بود و و بوى




T ا
سبنيور كارابان بز مين افتاد شعلمها و دودها ها بـدرى زيا


 و قبل از اينكه كاز دهانه حفره Tاتش بكيرد او را كرفت ا
 - عموجان . . . عموجان جواب بـده ه و همكى وان ميتن و بورنو و نیزيب بـي بعد از اينكه او را بكنار


 سينهاش بـرورن ${ }^{\text {مد }}$ بالاخره بزبان Tمد و كفت اكر بدور دزباى ازوفميرفتيمكرفتاز

اين مصيبت نمى شـديم •
ـ حـ با با شما است عموجان


 و تار يك شد بقد رى تاريك بود كه پلكهایخشمها بعد ازَّنزوشنائى

متاثر شد .

 توضيح اين مطلب بـرار زیبر است بكى از كازه هاى قالـل اشتعال
 IAfo

با فسفات حاصل ميشود كه از باقيمانده اجساد حيوانات مرده كه در اعماق زمين دفن شده بوجود ميآيد اين كاز شعلهور شدن و با با تركيب آتش و هيدرزن كاربونه توليد روشنائى ميكند بطور كلى انى

 خطرش كمتر از راههائى است كه احمد با شتاب بـيشتر ميخواهد . خود را به مقصد برسانـ
با اين ترتيب همه از خطر جسته بودند در فاصله سهو الـا محل كالسكهجى متوقف شد بعد فانوس كالسكه را روشن كرد و با با
 هركس جاى خود را كرفت و شب بآ رامى كذشتو فرد آى آنروز
 راجواز كه سرحدات قفقاز بشمار ميآمد نزديك شده بـود .

ه 1 - آغاز لبرد
قفقاز يكى ازقسمتهاى روسيه شمالى است با كوههاى مرتغع و تيههاى عظيم و سيستم جغرافيائى كه طول ناحيه رشته عظيم كوههاى قفقاز در مغرب قفقاز كه آنرا ترانس قفقاز مينامند
قبائل بسيار مختلف در اين سرزمين وسيع زندكى ميكنـند كه
 هم از نزاد ترك و كردها و كوزاكها در آر تمام اين نواحى هيكند


 سومى بطرف باكو ميرفت و معلوم بودكها راحمد و كارابان ران راه سومى را را انتخاب كردند برایجه خراه خود را در ارتفاعات قفقاز كرفتار كرده و در راه تاخير كنند .
احمد نظر داشت كه با كمال سرعت راه را پیموده و برنامه مسافرت را به پايان برسانند وقتى به اسكواترى رسيدند برنامهتمام

بعد از صحبتهاى زياد خون خط مسير معلوم شد احمد


 خدا بدون حادثه اين مسافرت را باتمام برسانند بعد از دوازده
 درجائى كه جاده خطاهن راقطع ميكند و درزير این لـلرود خانهاى در جريان بود

 ميتوانستند Tنیه روبروى Tنها است مشاهده نـا كالسكهچى مامور اين قسمت را صدا كرد كه نيامد و كارابان
 ميخواهد وقت ما را بـيش از اين تلف كند برا براى حه با با اين سد جلو

جاده كالسكهها را كرفتهاند
وان ميتن كفت لابد براى اين است كه يك ترن بايد از اينجا
بكذرد .

كارابان غرغركنان كفت براى جه بايد ترن از ا اينجا بـيا يد .
 اين است نكهبانى را كه ميخواستيم T مد . درحقيقت نكهبان سد از اطاقك كوجكى بـيرون T مد وباقد مهاى آرام بطرف كالسكه پییش رفت .
كارابان پرسيد بكوئيد ما ميتوانيم از اينجا بكذريم يا نه .
 پس راه را باز كنيد تا ما رد شويم و باعث عقب ماندن ما

نكهبان كفت همين دم رماه را براى شما باز ميكنـ بعد از كفتن اين حرفبطرفى رفت كه بايد سد را بردارد بار بعد بطرف كالسكه بركشت و تمام اين كارها را بطورى انجام دار داد كه

نميخواهد به مسافرين توجهى كند .
 بالاخره سد از چههارطرف بازشد و كالسكه توانست عبور كند درهمان حال از سمت مقابل يك كروه از مسافرين يك سينـور
 ميشد كه او را اسكورت ميكردند و ميخوا
 سى ساله با قامت بسيار بلند كه معلوم بود از نزاد آ آسيائى است با با


 عثمانى كه Tنسها را بيشتر Tآسيائى ميدانتد تا ارويائى . . . در لحظهاى كه كالسكه اينها نزديك شد كروه اسبس اسواران نيز جلو ميآمدند و چون معبرسد بقدرى تنك بود كه كالسكه به آزادى نميتوانست عبور كند مىبايست يكى از كروهـها عقبنشينى الختيار كنـد
ناجار كالسكه پستى مجبور به توقف كرديد در حاليكه اسب سواران اسكورت همينكار را ميكردنـد . ولى معلوم بودكه سينيور عثمانى نميخواست راه به كالـيك ستـى بد هد .
ترك در مقابل ترك معلوم بود كه چه حادثهاى پيش ميآورد ؟ سواران كه بطرف اسبهاى كالسكه پيش ميآمدند ـ كارابان

فرياد كشيد خود را كنار بكشيد .
ـ ــ الـ اول رسيدها


- من تسليم فرمان شما نميشوم •
- منهـه نميشوم

مشاجره داشت بشدت
كفت برای ما چه فرق ميكند .

وان ميتن كفت دوست من شما تسليم شويد .
كارابان باصداى زننده كه همه را بزمين ميخكوبميكردفرياد
كشيد شما دخالت نكنيد ـ
معهذا دراين وقت كروه اسكورت جلو T مده فرياد كشيدند :
 اما سينور كارابان باين سخنان كوش نميداد يس از اينكه در

 سينور كارابان مستقيما " بطرف اسب سوار وار رفت و افسار اسبش را كرفت وبا خشمى شديد فرياد كشيد بما راه عبور ميدهيد يانه .
-
اكنـون خواهيم ديد .
ـ بـبـينيم حه ميكنيد ؟
ـ ـ شما سينيور كارابان را نمى شناسيد ـ
و شما هم سينيور صفر را نمى شنا را ونا ونيد .

 خانه را در اختيار كرفته بود خشم و ناراحتى كارابان را شدت داد

تسليم شدن باين مرد كه هی مشكلات براى او فراهم كرده بود بر براى
او قابل قبول نبود اكرحه او را زير سم اسبها خورد كند .

عقب برويد
سينيور صفر اشارهاى باسبسواران كرد و فرمان داد جلو بروند

نمىكند خود رTI هاده كردند كه به كك او بروند .

در اين وقت محافظ سد جلو Tا مد و فرياد كشيد عجله كنيد تا

اين ترن است نكاه كنيد .
در حقيقت صداى سفير ترن در ماصله نزد يكى بكوش مير سيد كارابان فرياد كشيد عقب برويد
دراين موقع صداى شيهه لوكوموتيو بكوش رسيد و مامير مامورين قطار هرچم را تكان ميدادند تان ترن رامتوقف سازند ولى دير شير شده بود



سرعت تمام جاده را بيمود و راه را باز كرد .

 كاملا" خود را بكنار بكثد كالسكه را كاملا " الما خورد كرد و و با سرع تمام ازازنجا كذ شت بدون اينكه مسافرين متوجه شوند جنا

بوقوع ابيوسته است
كارابان كه از حال طبيعى خارج شده بود ميخواست خود را را بر
روى رقيب بيندازد ، الما سينيور صفر دهان انمانـاسب را را كشيد و السبش را بكنار جاده رساند و بدون اينكه حتى نكاهى به كارابان بكند با

اسكورت السبسواران بطرف جاده ديكر كه درسمت راست قرا ركرفته بود جلور فت .
درحاليكه وان ميتن كارابان را سخت كرفته بود اوفرياد

ـ خدا كند كه يكبار ديكر او را بهبينم .

 - برادرزادهام باشدْولى بطور باريكه ديديد من اولين كسى بودم كه عبور كردم



 احمد و سرسختى وشدت عمل مردانوبا توجه به قوانين بـين ران راه
 بى احترامى به قوانين كشور بشمار ميآ يد .
 اينكه كارابان با خشم زياد از خود دفاع ور كرد او را را باولين ايستكاه
 بلاتكليف در مقابل كالسكه شكسته تنها مانـاند اند احمد ميكفت عموى من چه ميشود ما مـىتوتانيم او را رها كرده و برويم
بيست دقيقه بعد ترن تفليس بعد از عبور از بوتى از جلو آنها

 و خشمانش تقريبا " از حدقه بيرون T آمده بود ، نه براى اينكه او را

توقيف كردهاند بلكه باين جهت كه اين قزاقهاى وحشى او را مجبور به سوار شدن ترن كرده بود بودند
 بايستى بهروسيله او را از اين كرفتارى نجات درا داد
 را به اسكواترى برسانند اكر تاخير ميشد براى آ آنها ضرر زياد داد داشت

 سرازير شدند
درحقيقت با آن سرعت شش فرسنى راه را در فاصله دوساعت .
احمد و وان ميتن به محض اينكه به ابادى رسيدند بـا بـا معطلى باداره پليس مراجعه نمودند تا وسائلخلاصى او را فراهم . سازند
در Tنـجا خبرى شنيدند كهانتظار Tنرا نداشتندو سينيوركارابان بعد از اينكه جريمهاى را كه باو تعلق كرفته بود هردا شامل مقاومت در مقابل مامورين دولت او را با براى جراي

رساند و اجازه عبور از Tنها خواست .

الما درباره سينيور صغر ، جويا شد كه با او چه رفتارى شده است

- سينيور صفر در آنوقت هوتى را تركکردهه و سوار كشتى بزركى
 اين شخصيت بزرى كجا ميخواهد اهد برود همر همينقدر برای او او مسلم بود كه كشتى او را بسوى طرابوزان خواهد برد . برد


مرد هلندى با خد متكارش

فصل دوم

فصل دوم
1- خشّم كارابان
وقتى وارد اين †بادى شدند اولين فكر وانميتن و بورنو اين

 زفته براى خلاصى كارابان در دست و یا كنـند


 احمد در فكر اين بود كه بجاى كالسكه پستى وسيله ديكر برای




 كه لجاجتها كار او را مشكلتر ســازد بنابراين تصميم كرفت حنـد
 بعد از انجام اين كار احمد با فراغت تمام شروع بنامهمغصلى

نمود كه عنوان اين نامه Tمازياى عزيز بود زيرا او هنوز از سرنوشت نامزد خود كوچكترين اطلاع ندا نداشت

 كه سعى خواهد كرد در د موقع مقرر خود را با بانيها برساند
 بزركى كه عازم اود بـا بود ارسال ميشد واحمد اطمينان دان داشت كه
 و در مدتى كه او اين نامه را مىنوشت وان ميتن و بورنو چهه ميكردند ؟ !

- وان ميتن بعد از صرف ناهار در هتل ، براى كنجكاوى ور ور اي
 اسكلمها ، اما تسها بود بورنو بخيال خودش بـر بـرف ديكر شهر رفته

تا اينكه در بين راه به بورنو برخورد كه او هم بد بدون خيال در
 شد وكفت از ظهر تا حالا دنبال تو بود زندكى خود مان صحبت كنيم • يكدفعه بورنو كفت انسـان ميتواند احمق شود ولى براى احمق شدن هم بايد حدودى وجود داشته باشد .



 مشكلات كه در بـين زاه داريم خود راخلاص كار كـيم وان ميتن كفت شايد اين قسمت از نقطه نظر تو درست باشد

اما ترك كردن كارابان وقتى سه چهارم راه پیموده شد كارعاقلانهاى
بورنو جواب داد سينيور كارابان دوست شما نيست او مرد احمقى است از همه اينها كذ شته من هيج او او را دوست ندارم ارم شما







 وان ميتن بفكر افتاد كه چه بايد كرداو باد

 كارابان اينجا نيست †داب انسان انسانى را كنار بكذاريم و بكاريم
 وان ميتن بحالت منفى سر تكان داد و كفت اين موضوع يك علت وجود دارد . _ا اين علت كدام است .

- من وقتى از قسطنطنيه خارج شدم تقريبا " پولى همراه نياورد م و كيف من خالى الـت
 سما بفر ستـد .

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ خير بورنو اين كار غير ممكنى است بولى را كهمندرووتردام } \\
& \text { دايم هنوز باين بانك واريز نشده است }
\end{aligned}
$$

- بـطوريكه هول لازم براى بازكشت خودمان نداريد . و وان ميتن كفت براى تهيه یول بايد دوست خود كاري ارارابان مراجعه نمايم
اما اين دليل هم بورنو را قانع نكرد اكر وان ميتن كارابان را

 حكونه ميتواند اين تقاضا را عنوان كندا راحمد هم كسى نيست كه
عمويش را در بين راه رها كند .

بالاخره اينطور بين ارباب و و نوكر تصميم كر فته شدانـنها باتفاق



 كارابان در برابر تقاضاى يول از او امتناع نمايد بالاخ الاخره يك طورى با هم كنار مى آيند .

بآسانى حل خواهد شد .

 هشت در دهكده نيكلا صبحانه مختصرى صرف شد اند نام ام اين شهر

 اين قسمتها را تحت تصت تصرف داشت و شهر مشهور باطوم آخرينبندر سرحدى بشمار ميآمد .
در بـين راه يك كارى كه سابقا " كالسكه بود بد بـت آنها رسيد


بكذرانند براى احمد منتها آرزو اين بود كه هرچه زود

هم آزادى خود را بدست Tورده از كروه آنها جدا شود .

هر دو وارد هتلى شدند كه احمد انتظار Tنها را دا داشت آ آيا




 اين شخص سينيور كارابان بود

 در بـين راه كلبه حقيرانهاى ديده ميشد كه ظاهر بسيار بدى

داشت
هنوز بآنجا نرسيده بودند ، احمد و وان ميتن كارابان را را را را


ميآ مد با خود حرف ميزد و نزاع ميكرد .

احمد تا او را ديد فرياد كشيد عموجان تو هستى و و خرد ود را را به
 وان ميتن نيز دست او را بوسيد و كفت دوست من حال شما كه خوب است .
كارابان دست هر دو را كرفت و درحاليكه قزاقها را نشان ميداد با خشم تمام ميكفت .
همين بدجنسها بودند كه مرا در يكى از اطاقهاى منحوس ,اهآهن انداخته و مرا با قطار شا اينجا آرددند و معلوم بود خشم

او سيشتر از اين جهت بود كه برخلاف اصول اعتقادات خود او را


 تلخى كه براى او باقى ماند اين بود كه برخلاف ميل و ر رضا او را را با







 او را دستكر كنيم ، عموجان بنظر من بـيفايده است اكنون به

جستجوى او بـردازيم • - برای چه نمىتوانيانيم •

احمد كفت براى اينكه اين شخص ديكر دير در اين حور اي
 -

ما با اين خط تطبيق نمى الـند .
در حقيقت همينطور است عموجان
 والله حلقومش را خواهم دريد ، همه حاضر بـر بحركت شدند

 در حال رفتن يكبار ديكركارابان آن مشتها را بـطرف قفقاز كره

كرد ر كفت باز بهم ميرسيم •
r- تقشه وان مهن
وضع مسافرين بسيار بحرانى بودازيكطرفكاراباناصرارداشت






 وسيلهاى رای پیدا كردن او خخواهند دانـت . با ابن ترتيب برحسب ظاهـر انـر بـي

 بد
همه باهم حركت كردند جاده هموار و و با سكوت تمام كـو

 كـلى از ياد رفته بود وان ميتن هم به بورنو وعده كرده بود كه در

شب مطلب را عنوان كرده و از Tــها جدا ميشوـد
 ااستراحت مايند ، مهمانخانه بسـيار حقيرانه بود ولى مسافردين
 Ti T اF


 كارابان كه ميخواست خاطره كَالسكه كذ شته را فراموش كـند كفت همين براى ما كافى است
احمد كفت از آن كذ شته ما دا در شصت فرسنكى طرابـوزان هستيم


 ميتوانستتـد استراحت نـوانما يـد در این موقع بورنو سر در كوشوان ميتن كذاشت و كفت پـس




- ولى چه وقت ميتوانيد درخواست اين پول را بكنيد كه از

اي بد بختيها نجات پيدا كنيم
وان ميتن كفت در آبادى ديكر موضوع را مطرح خواهم كرد . هنور وقت مناسبى برای اين كار پيدا نكردهام ، از از مـيكنم موافقت كـد ، بورو با با حالت نفرت كارى السبى را نشان دان داد و كفت با ايـ ترتيب بايد درايـ حفره زندانى شويم . - بطور موقت بلى •

- ولى چهه وقت براى بدست آوردن ازادى خود ، چه وقت
موضوع بول با يد مطرح شود .

در ارشاوا موضوع را مطرح حواهم
هوا نشان ميداد كه زياد مسار مـاعد نيست ابرها كها كه طاهرى توفانى

بالاى افق هوا تهدِدِآميز است .

خوشبختانه اين محل ناحيه سسيار كم بود و بطرف جنكلى ميرفتند كه هنور تبر هيزم شكن را را

 مرص در این نواحى بسسيار است الما معلوم بود كهبراى كارابان و وان همراهانش اين كيفيتها وجود ندا ارابه در آبادى ارشاوا توقف نمود . ساعت نـ نـ بـود و اينطور
 وال ميتن فرصت آنرا پيدا كند كه در باره بول صحبت كند ، با با اين
حال از او بر آيا حرفيد زد يد ؟

- نه هنوز
-ولى بايد وقت آنرا ایيدا كنـيد .
- خير بايد تا آبادى ديكر صبر كنيم . - د د ريتاس

اين بار معلوم بود كه كاراباى با حلق تتكى زياد سو'ر ارابه
كارابان كه متوجه زيركوشيهـاى آسها بود پرسيد اين بسرك را
حه ميشود ؟
وان مينّ براى اينكه موصوع را بركرداند با شتاب كفت جيزى

نيست شا بد كمى خـسته شده است .


ـ د ارد شـن مد و قيافه تركها را پیيدا ميكنـد .

 از كوهها بالا ; بود كه در حرفه خود بـكار ميبردنـد با اينكه هوا زياد تنهديدTميز نبود اما مسافرين از وضع هوا
.
 ناهار صرف كردنـد با این حال وان ميتن فرصت انـرا پيدا نـكرد كه





كذاثت كه بخوابـد در حالـبكه پشت سر هم غرولــد ميكرد . الحمد هم از وضع هوا زباد نـاراضى بود رفته رفته ابرهاى هـاى
 قطع نزد يك عصر يا شب توفامى در دربا بصدا در ميآمد بعد از ضربات اوليه صاعقه ، فضاى وسبع تحت اسيتلاى توفان و كرد و باد واقع شده وبادهاى هـد يـد همه جا را جارو ميكرد .





كه رفته رفته ابرهاى سياه Tنرا را مى پوشاند و بعد كفت هواى بسيار نامساعدى داشت .
احمد جوابداد بلى عموجان اكر قبل از شروع توفان خود را به

نمود تو مينوانى وارد ارابه شوى.

- جه كسى جاى خود را بمن ميد هد؟ ؟

وان ميتن كفت البته او حاضر است جاى خور را را بد هد . خوب بود كه كسى به بورنو نكاه نميكرد زيرا از شدت خشم در ان ان

حال انفحار بود .
احمد كفت بهنتر است كمى عجله كنيم توفان سريوش ارابه را را دارد از جا ميكد وقتى خواهد رسيد كه خيزى از سريوش باقى

اكر به پـت ميرسيدند شايد راه نجاتى بود ، اما حيوانات






 خوشبختانه كارابان اين فكر را نميكرد شايد اكازيون مناسبى مير سيد
 معاومت مايد تصميم كرفت مطلب را شروع كند اما اما ومتى خود را Tاماده ساخت هواى بد بهاه خوبى بود كه ميتوانست به معصد

ابـدا با آهكى آرام كفت دوست مس كارابان و لهحه خود ر ا
بحالت التماس نشان داد و افزود :
ـ د د باره ابـن هوا چه بنظر تان ميرسد ؟ - حه فكر ميكـم ؟

ميدانيد كه ما داريم بـه مصل پاءيز
نميكنم مسـافرت ما براحتى به مفصد برسد .
 داشت اما من قدرت آنرا ندارم كه وضع هوا رانغييربدهم ميدا ايد

كه من به طبيعت ميتوانـم حكم كــم

من اين را نمى خواستم بكويم

ـ ـ د رهرحال مقد مات توفان فراهم ميشود و بالاخره رد مـ ميشود
 طبعا " هواى خوب جاى آ آر ا خواهد كرفت




 از همين جا رشته كلام را قطع ميكرد و آنرا بوفت ديكر موكول
 را د رهم مى كشيد كفت چه بـكويم ؟ - وان ميتن ترا چه ميشود مثل این است كه در قلـ خود سخنانى داريد .

من؟ بلى خواهش ميكنم با صداقت تمام توضيح بدهيد من دوست ندار كـلـانى اين قيافه را بكيرند وحرفى نز نـند . -
 براى صرفشام به اسكواترى دعوت كردهام آم آيا تقصير خودم بود كه
 البته تقصير او بود اما وان ميتن نميخواست در اين باره او را را

سرزنش كند .
ـ ـنه حرف بز بزنيد .
وان مينس كه دست وباى خود را را كم كرده بود نميدانست جِه كبويد فقط برسيد آيا حاضر است در طرابوزان ياجاى ديكر توقف كند تا هوا بهتر شود .

 بعد از آى اكر تمام عوامل طبيعت بر عليه ما تجهيز شود برا براه خود ادادمه خواهيم داد .
وان ميتن تمام جسارت خود را در يكجا جمع كرد و پيشنهاد
خود را به اين طريق عنوان كرد :

ميل شما بـاشد من براى بورنو و خودم اجازه ميخواهم كه در آتينا
بمام .

كارابان با كلمات درشت كفت ميخواهيد درآتينا بمانيد؟ ـ ار شما الجازه ميخواهم ، زيرا اكر اجازه بار بدهيد نميخواهم
اين مسامرت را ادامهه بدهم .

- يعنى ميخواهيد از ماجدا شويد؟

ـ بلى خيلى دوستانه از هم جدا شويم ما خيلى خستهايم

بوزنو هم متل من است ما ميخواهيم از راه دربا بـه قسطنطنيه
بركرد ــم •
ــاز زاه دريا.
-


- ميدانم


بوزنو هم دارد لاعر ميشود .
. ا; ابن جـهت است كه تقاضا دازم از ما نرنـجيد اكر در آتينا
 قسطـطسيه يكد يكر را خواهيم د يد يا شابد در اسكوانرى ، يقبن

 جواب كا رابان بود این يك تقاضاى ساده بـود ، اكر خشم جلو آنرا .
مرد هلنـدى سر بزبر اندالخته وجرات نـمىكرد بـهقيافهو حشتناك دوست خود نـكاه كند .
 وان ميتن شما فكر مىكنيد كه تقاضاى شما باعث تع اع است با ابنكه مرا عصبانى ميكند ؟
وان ميتن صبر كرد كه بحران خشم او او ساكت شود .

 انتظار آنرا نـداشتم كه يكى از نـمايندكان خود چـنبن حرفى بشنوم .

كارابان كه نميـوانست خود را ككاهدارد كفت شما را بخدا فرصت بدهيد حرفهايم را نمام كنم . درهرحال شال شما آزاد هستيد
 هستيد و يك دوست بدوست خود بايد همه جيز را اجاره بدهد .
ـ مثل اينكه مرا سرزنش مىكنيد .


كسيكه با بـيكانهاى سروكار دارد .

بكويد اما بورنو T Tنجا مراقب او بود و نظارهاش ميكرد .

اكنون مسئله هول و قرض كردن باقى ماند انده بود تا بـا بتوانـند به



 كارابان با ناراحتى كفت ديكرحه ميخواهيد؟ بـ بسيار خوب وقتى به Tآتينا رسيديم Tانجا از ار هم جدا ميشا

 ـ خواهش ديكر كه دارم اينكه مختصرى هول در اختيار من بكداريد

- هول ميخواهيد ؟ جه هولى .
- مختصرى بول كه در بانك كونستانتينوبل بشما پرداخت خواهد شد . - بِّل مختصرى.
- بلى بول مختصرى كه در اسلامبول دريافت كنبد شما ميدانيد كه من بدون پول از اسلامبول خارج شدم و ار شما در اين مدت سخاوتمندانه براى ما خر انرج كرديد


 وان ميتن كفت ازاين قسمت بسيار از شما سپا سكا ارْارم ولى امرور

من يك پارا ندارم و ممنون ميشوم اكر . . .
كارابان با خشكى كفت من يولى ندارم بـر بشما قرض بدهم فعط


ـ كفتم كه هيه



او كار بدتر شود بورنو ساكت ماند .

فقط بقد رى كه بتوانم يك روز در طرابوزان بمانم •

كارابان كفت كم يا زياد فرق نمىكند جيزى از من انتظار
نداشته باشيد .

- هزار پياستر كافى است .
- نه هزار نه صد ـه ده نه يكى . و در آ آحال خشمكين شده

بود

- تجطور هيج؟
- 
- بعد چهه؟
- حارهاى نداريد جز اينكه اين مسافرت را با ما ادامه بدهيد

كرد شها خرج كنيد هركز . . .

طرز اداى ايــن نشــان ميــداد كــه مـرد لـجوح عقيدهاش را
 وان ميتن كه وقتى نماينده تجارتى او بود وامروز از دور وستان او

 بايستى اين جاده مشكلرا دنبال كرد و و اين كارى اسب را را پـيرفت
 عثمانى بايستى خستكيها و شكنجهها را پذ برفت .


 در مدت اين بحث ارابه بسختى راه ميرفت ، Tسمـان چنــنـان سنكين شده بود كه كفتى ميخواهد روى دريا سقوط كند غرشان الوهاى


فعاليت بود .
سورجى تا مبتوانست اسبها ;ا جلو ميراند و حيوانات بيحاره بز بمت راه ميرفتند

وان ميتن مثل اين بود كه كرزى به كـها

خم شد و نامش را بر زبان آورد .
ـ د يكر چه خبر است .
ـ الين چه فكرى بود كه بسرم زد ، حتى براى يكدقيقه از شما

بعد وان ميتن آهسته بطوريكه بورنو متوجه نشود بروى او خم شد و د ستهايش را كرفت و با حا حالت بشيمانى ميكفت نميدانم براي چهه این كار را كرده و ميخواستم از تو جدا شوم البته كناه مرا

خواهى بخشيد ؟

- فراموش ميكنم و ميدانم اين تحريكات از طرف بورنو بوده فراموش كن .
ساعت نه عصر بود ، شب بسيار تاريك شده رما بود توفان با
شدت تمام همه جا را فرا كرفت و در افق روشنائى سفيدى بحشم

كالسكهجى موفق نميشد اسبها رחرام كند .
 احمق با خود خواهى همه را به بيابان كشيده و معلوم نبود سرنوشت
آنها بكجا برسد .

ناجار پياده شد و در كو وجكى را كه نزديك فار دريائى بود زد


توفان مقاومت نمايند دي
انينا كلبه نكهبانان هراغ دران ديائى بود دو تكهبان هميشه در

 كهبانى داشت و این براى مواقعى بود كه يه كشتى به بندر آ آيـا وارد ميشد .
وقتى از یشت در ضربانى بید ربى زده شد در حانه كوجك باز

شد و سينيور كارابان كه تحت فشار ماعقه قرار كرفته بود به انغاق احمد و وان ميتن و ديكران در آستانه در ا ايستادند يكى از نكهبانان كه رفيق او براثر سروصدا بيدار شده بود rرسيد چه ميخواهيد ؟
احمد كفت براى امشبتقاضا داريم از از ما هذيرائى كنيد .
 است ميتوانيد وارد شويد . كارابان كفت , بناهكامى ميخواهيم كه شب را بكذرانيم و لقمه نانى داريم كه بخوريم .
 وان ميتن پرسيد اين آبادى در چجه فاصلمايست؟

كارابان كفت :
طى كردن ايزن مسافت در جنين هوائى ميدانيد كه مشكل است

 روز روشن شد شايد خدا بخواهد در آنجا يك كالــكه خوب , بيدا
$\square$
كههبان كفت سينيور عرض كردم كه آلونك ما در اختيار شما است بسيارى از مسافرين در موقع توفان در اين منزل جاى كرفيا

راضى بودهاند
كارابان كفت ما هم راضى خواهيم بود .



بخور دا و این بورنو بود كه بآن اشار باره كرد .
كارابان به نكهبان كفت در مقابل پرداخت بول چه جهز دار بـ

يكى ار كههبانا كفت بد يا خوب آنجه را كه ما اينجا داريم • تمام پولههاى خزاهه نمىتواند دراين موقع بحرانى براى شما فراهم كد
بعد ازآن كارابان و وان ميتن وارد اطاق دوم شدند كه جلو

 - اما نبايد بورنو و نیزيب را فراموش كرد با بايد Tنـها هم حيزى بخورند بعد از صـف شام كارابان و وان ميتن واحمد باطاق اول Tمدـد

درحاليكه نىزيبو بورنو برای صرف شام
 بخوابد توفان هم درخارجبشان
 ساختمان را بههم ميزد بطور يكه مجبور شدند آنرا محكم ببندند و با قيد نكاهدارـد !
كارابان با ناراحتى از جا بلند شد و بناىقدم زدن كذانشت و
 بايد براى هر نوع حاد ثهان انـ مهيا كنيا
احمد كفت اكر توفان شدت پییدا كند بايد براى Tالونك ترسيد كارابان پرسيد وان ميتن شما ميتوانيد بخوابيـداو را تكان داد

- من در خواب بود م
- 

خواب مناسب نيست يكنفر هلندى براحتى ميتواند بحوابـد . يكى از نكهبانا كفت مس چنين شبى نديدهام ، با باد با شدت تمام ار پهلوى ساختمان مبزـد وترس از اين است كه تمام تختـه

سنكها اين آبادى كوجك را ويران كند .
نكهبان ديكر كفت :

- خير وقتى من بالاى خراغ دريان اني برای براى روشن كردن رفتم درانتهاى افق هيزى نديدم ساحل
كشتى نمىتواند پهلو بكيرد .

 در انداخت و آنرا عقب زد ، مدتى با با توفان كلاويز شد و بالاخره

با كمك نكهبان در را بـ بـت
احمد كفت توفان وحشتانـاكى است .

است كه كاهى از طرف اقيانوس هو هلند را تهنديد ميكند ، اما اين
توفانها از طرف آريكا ميآ يد .

كسى را بِذـيرد حرف خود را به كرسى نشاند .

 درهمان حال در بـين اين وحشت صداى خالى شدن كلوله توبى همه را ساكت كرد .

rـ شدت طوفان

همه از جاى خـود برخاسته بدم پـنجره شكسته T امدند و بـدريا



.
در هميـ روشـائيهـا انفاقى بود كه احمد در فاصله دور چیيز
متحركى را د يد .

فرياد كشيد ممكن است ابن بك كنتنى باشد . سينيور كارابان كفت اكر اين كشتى باشد Tا كرده است .



احمد كفت منههم همراه شما مىا
در فاصله اين مدت كارابان ، وان ميتن ، بورنو و نیزهيب و

 آنجا لـهاى داشت كه روشن بود و شصت بله بالا رفته بودنـد .

توفان بقدرى شديد بود كه بالا رفتن از برج خراغ دريائى

 آ نجا كـده تود . با مشقت و ترس زياد دور دوسه پلـه د يكر بالا رفتــد و

در T Tـجا چه منظره وحشتناكى جلو نظرشان مجسم شد .
 فاصله دور محو ميشود خراغ درياكى را امواج فرا كرفتـه بود

. ديده ميشد

 اما هيمج حرف نمىزدنـد زبرا اكر حرف هم ميزدند نـد شنـيده
 فانوس در بين سابر روشنائيها محو ميشد . معهذا بعيد هم نبود كه همين فانوس درياكى هم خاموشو




 هرحال ايـ ساختمان جوبى حندان قدرت نداشت كه بـتواند جلـو ابي توفان مقاومت نما بـد . احمد ونكهبان در مين ابي نوفان وتاربكى و روشنائى سعى مبكردـد ـفطه متحركى را پـيدا كنـد اما اين نقطه كه كاملا " نابود


نقطه یییدا كرد .
 د حار اشتباه شود بك سياره وحشتناك يا خيزى مانـد سياره از

اعماق دريا بلند شد و تا حدود ابر ها بالا رفت




 توفان وحششت زده شده بود هـي
ناكهان در نزد يكى يكى از ابن قايقها اكر Tنرا قايق حساب
 زبادى صفحه دريا را روشن كرد . احمد كه دستش را بآنطرف دراز كرده بود كفت ابن يك كلوله توپ بود ؟
نكهبان فرياد كشيد T نجا را نـكاه كنيد

توناز متو سطداشت و در مقابل توفان مفاومت ميكند بهبينـد . ابن كشتى شخصى كه دكل بزرك T T بـكلى درهم ريخته بود و و و

 بود و قايق كه بـدريا رها نـده بود با امواح جلو او راميكرفت د

 آَ نرو مبرفت . و با اين بار برخورد بسنكها خرد و تيكه پاره

ميــنـد

جند دقيقه بيشتر طول نمى كشيد معهذا اين كشتى كوچك مقاومت ميكرد شايد اكر بطرف موانع
 با اين بادى كه از پهلو باو ميخورد شايد باد باد بآنها او را بطرف


 راه دفاع بلكه از راه ناجارى خالى ميكرد و سعى ميكرد با با خالى
كردن توبّ مسير امواج را تغيير بدهد .

ساعت سه صبح بود و كشتى هميشه بطرف كوشهء مصب متمايل
ميشد
احمد و نكهبان مىترسيدند كه از جا كنده شوند در اين موقع جنان كردباد توفانى برخاست كه كشتى را دومرتبه جرخان

ودر منزل براى خود پناهى بكيرند .

همين كار را احمد و همكارش كردند البـد البته بدون زحمت هم
 بالاخره موفق شده خود را به اولين پله رساندند كه ازانـنجا به
كالرى راه داشت .

كارابان پرسيد چه خبر بود ؟
احمد كفت يك كشتى است كه بطرف ساحل ميآيد
ـ لابد راه را كم كرده است .

نكهبان جواب داد بلى مكر اينكه حود را به ساحل Tنينا . بر ساند

- ولى ميتواند اين كار را بكند ؟ - ميتواند، اكر كایيتان كشتى باريكه مصب را بشناسد و تا

وقتى كه اين روشنائيها او را راهنمائى كند .
كارابان كفت : نميشود كارى كرد و باو كمكى رساند ؟

- هيج كارى نميتوان كرد .

ناكهان روشنائى عظيمى آلونك را در خود يوشاند و غرشهای
رعدوبرق در همه جا منتشر شد .
كارابان و همراهان مثل اين بود كه در مسير جريان برق قواى
 و درهمانحال چچيزى شبيه بشكستن بكوش رسيد . سنكين روى پشت دهام افتاد رها كه فرو رفت و ماعقه از اين سوراخ
پائين آ مد و ديوارها د رهم زيخت .
 جا كنده شده بطرف زا بـت ريخته بود و همه سنك و خاكها جلو در توده شده بود بـد ــد
يكى از كههبانان درحاليكه خود را بروى سنگ وخاكهامى كثاند فرياد كشيد همه خارح شويد

 بقيه سقف جون كوهى بزمين ريخته شد و توفان ساختمان را را بكـي د رهم ريخته بود
اكنون د يكر T تشیى نبود كه اجاق را روشن كنند اكر آن كشتى از
 كه روى تختهسنكها خورد شود .
 سـوسهاى هوا و آب اطراف او را الحاطه كرده بود بز حمت بك سنى
 واقع تدهه بود .

چنـد ماهيكير در اطراف آتينا تا اينـجا خود را رسانده بودند شا يد براى اينكه درآخربن تلاش بـتوانـند كشتى را از متلاشى شـدن نـجات بـدهـد ، اما كارابان و احـمد و همراهان اینـطور نـمى خواستـنـد







بعد ازآن مقدار زبادى از شاخههاى اطراف ال را د دسته دست

چراغ د رياءي را جبران كــد .

 كو شش هستند و كثتى را حلو مياورند كاپـانتان سعى ميكرد با زور

 منتلاشى كر د يد .
فسمت عقب كنـنتى بطرز عجـيبى بالا ميآ مد ود ومرتبهد ركوداللى

 ملــوانــان جواب دادنـد هيـع جيز T Tنها را نـجــات انـا

 آنها را سجات بد هد .

اما اين حوائز سخاوتمندانه هم كارى صورت نداد ر هيجكس



در بندر آتينا يك فايق غرق نجات وجود


كفت ولى نمى نود كذاشت كه آ آها در ا اين امواج بـا بميرند .
 ميكردند ! اكـهان فريادى بلند از پل كشتى بلند شد كه احمد را را از جاى


احمد . . . مرا نجات بده . . . احمد . . . .احمد . . . .
 احساس نيرومند قواى او از دست رفت اين كشتى كوحك كه كه بنظر ام ميرسيد آنرا مى شناسد وبار ديكر آرا ديده . در در كجا ؟ آيا این همان كشتى نيست كه جلو مهتابى سليم بانكدار ديده بود روزى كه ميخواست از آنجا حركت كند

احمد . . .احمد . . . .

 كه دستها را دراز كرده و ايستاده بود او او حركتى نداشت ماننداينكه

صاعقه زده شده است
كارابان كفت او نام ترا بر زبان آورد .
ـ ــلى نام مرا جند ين بار بار تكرار كرد .
 ان روشنائى در افق بخش شد و تمام فضا را فرا كرفته در ربحبوحه

اينروشنائى سريع هيكل كشتى كاملا " ظاهر تند حناننزديكبود كوئى خراغ الكتر يكى روشن شده است .
 مانند يك حراغ روشن بودند و از لبهایآنها دومرتبه اين نام در

فضا پراكتده شد .
_احمد . . . احمد
جوان بيحاره درحاليكه بطرف تختهسنكها ميدويد كفت اين

كارابان هم اين نام را بر زبان ار اورد .
اين نام يكبار ديكر در فضا هراكنده شد ديكر ديكر ترديدى باقى
. نبود






شمال غربى بود .
 ساحل خوردو متلاشى كرديد و بعد در يك لحظه در اعماق آب فرو


 كارابان ميخواست براى خلاصى او خود را دراین آب آ آ خروشان

 ميديدنداوبا قدرت و توانائى مافوق انسانى خود را به تختهسنكها

جسبانده بود و درهمان حال در آغوش خود بكى از د ختتران غريق را سخت درآغوش كرفته و دختر ديكر كه با مهارت تمام لباسههاى او چسبانده بود بالا ميآمد ولى بغير از اين دو دو دختر
 كه كشتى خورد ميشد از بـن رفته بودند و اين دو نغر تنـها نجات يافتهكان كشتى بودند
 را كه از ساحل جدا بود زيرنظر كرفت تقريبا " بيش از پانزده یا نبود و در Tـنوقت با استفاده از عقب رفتن امواج كه مقدار كمى از آن روىخاك مانده بود با با بارى كه بردوش داشت و بدن رونبال او دخترى بود كه هنوز از لباسهايش كرفته
 يكدقيقه بعد احمد در محاصره دوستانش بود در آنجا از شدت هيجان بزمين افتاد در حاليكه دختر جوان را به T غوش كرفته بود بز مين كذاشته بود
كارابان فرياد كشيد Tازيا . . . Tمازيا .
 اود سا كذاشته بودند پس اين همان Tازيا با بود كه در این كشتى فرياد مىكشيد ، هم او بود كه اكر احمد بدادش بر نرسيده بود در



 نكهبانان جراغ دريائى نجيب را با خود ميا ورد .
 حقيقت مطلب را نميدانست بعد همه بطرف T بادى T T تينا رفتتد كه

در T Tنجا يكى از ماهيكيران اطاقش را در اختيار Tـنها كذاشت .


دادند
احمد كه بروى دختر جوان خم شده بود سرش را روى زانوى او
كذاشته با !و حرف ميزد .

نميدهد . اكر مرده باشد منهم خواهم مرد .
كارابان كفت :
نه او نمرده است دارد نفس مىكشد ، احمد ناراحت نباش او
زندد است .
در اين موقع نجيب بهوث Tمد بعد خود را روىجسد Tمازيا
انداخت .

باز شدن است .
ودرحقيقت پلكهاى دختر جوان لحظهاى باز شد .
احمد فرياد كشيد :
Tا Tازيا من هستم ر
دختر جوان جواب داد اد احمد عزيزم تو هستى؟
كارابان هر دورا به سينه جسباند
احمد برسيد اين چه كشتى بود ؟

بود از كشتى ديدن كنيم يادتان نيست در اود اوا قرار بود از اين
كشتى ديدن كنيم •
_كشتى كيدار ؟ كاپيتان يارهوت ؟


- ولى این كا, را به نفع چه كسى ميكرد ؟
- 

-و اين كشتى به قصد كجا ميرفت؟
_ اين را هم نميدانيم . احمد تو كه اينجا هستى همهجيز را
فراموش ميكنم • كارابا اما من فراموش نمىكنم .

يشت در ايستاده و بشنيدن اين حرف در در حال فرار برار بود .
 شتاب تمام بدون اينكه كسى او را به بيند در خط سِير مخالفار تينا
درحال فرار بود .

 از دست ميرفت او را نجات داده بود .
يارهوت بعد از كذشتن از آخرين رديف منزلها در بيج يك كوجه ايستاد با خود كفت :

براى بار دوم Tمازيا را دستكير و براى سينيور صفر خواهم برد .



Yــ بَّه وكايع كاطر ابوزان



 موضوع تقريبا " بى ايايده است ا
 وقوع پيوست احمد و مخصوصا " سينيور كارابان خان اليلى شتاب داش اشت
 كرفت كه ماجرا را براى Tنها بيان كند
حضار كه همه سرایا كوش ميدادند داس داستانى را كه نجيب ميكفت
براى Tنها بهت Tور بود .


 داشت كه ها از
 إارچهها به درون كشتى برويم 'و قصد بدى نسبت بـا با داشت الما

وقتى Tقاى كارابان T مد و احمد را با خود برد اوباز به بههانههائى
 اجازه نداشتيم كه در غيبت احمد چار دنين كارى كنيم و عذر او را
 رغبت حاضر نيستيم مارا غافلكير كرد و با زور وجبر ما را ربود و بكشتى برد و براه افتاد .
اما جيزى كه هيحكدام از دخترها انـرا نتوانستند توضيح بدهند نمىدانستند TT ا سليم صداى Tنها را شنيده است وا وا نه زيرا ما
 او تيرى بطرف سليم خالى كرد ما نمى دانستيم اين تير به سليم




 ايناطاقغذایخودراصرف كرده و در آنجا استراحت مىكردنـد و هر وقت ميخواستند ميتوانستند روى عرشه كـنـد كنـد اما احساس ميكردند كه دقيقا" از نزديك تحت


احمد با قلب فشرده اين داستان را كوش ميكرد ازخود ميير سيد
 آرا داشت




كه براى ازادى خود كريه و التتماس كرده و خواهش ميكردند كه Tنها



 آام بود و از هيج طرف نكرانى وجود نداشت ولى معلوم بود كه


 برساند اما كجا؟ Tنها نميدانستا
 برود و كسى در Tنجا منتظر او است ؟ هيج نميدانستند بالاخره آرامش از بين رفت و كشتى كيدار بطرف مشرق سرازير






 اين هوا خشمناك شده و مجبور شد مسير خود را را تغيير بدهد و


 Tازيا برای پایان دادن به داستان خود كفت :

بلى احمد عزيز وقتى فكر سرنوشت خود را ميكردم و ميديدم كه از شما دور شده و بطرفى ونى خواهم رفت كه ديكر مرا نخواهيد
 از اجراى اين تصميم جلوكيرى كند تصميم كرفته بود م قبل از اينكه
 اما توفان به كمك ما Tمد بجاى اينكه از بين برويم ما را نجات

داد
در بين اين امواج قيافه تو در نظرمTمد نه هركز ادر فراموشنميكنم احمد جواب داد T Tازياى عزيز اين اراداده خداوند بـر بود كه شم شما نجات يافتيد آنهم بدست من نجات يافتيد اكر اري من قبل از عمويم نيامده بودم او قصد داشت براى نجات شما خود را بدريا پرت كند

- كارابان فرياد كشيد بخدای محمد اين كار را ميكردم

و اين تعجباور بود كا كه يك سينيور با سرسختى و لجاجت
دارای چنين قلب مهربانى باشد .
ـ شما اينطور ميكوئيد ولى بايد قبول كنيد كه سرسختى س
نتيجه خوبى براى شما داشت .
وان ميتن كه زياد باور نداشت معهذا حو
البته دوست من وان ميتن اكر من به فانتزى احمد تسار انيم و با قطار راهTهن از قفقاز به كريمه ميآمديم و بجاى اينكه از جاده


وان ميتن پاسخ داد البته كه خير اما كارابان اكر شما
 Tنها موفق نمى شدند دختران را بر با بايند . - وانميت بس مايليد اينطور جروبحث كنيد .

احمد كه ميدانست در اين جروبحثه ها از او پيشنـخواهند برد جز اينكه عصبانى شود نكذاشت اين مطلب بدرازا بكشد ديكر حالا دير شده كه دراين موضوع جههت مثبت و منفى را بكيريم • بههتر

اين است كه كمى استراحت كنيم د

- براى اينكه فردا حركت كنيم

احمد كفت فردا ميخواهيد حركت كنيد بايد Tا Tازيا و نـجيب
استراحت كنـد .
Tا اريا كفت من بقدر كافى قوى هستم فردا حركت كتيم •
كارابان كفت :
Tه برادرزاده عزبزم ديكر هيع عجله نداريد براى اينكه Tمازيا در كنار تو است و نـميداند كه آخرماه هم خـيلى نزد يك است است ور در
 اين كار مسامحه كرد اجازه بده من از تو جدى مرتر باشم امشب را 1 بخوابيـم و فردا صبع وقتى وسيله مسافرت پـيدا كرد يم حركت ميكنيم اينهـا براحتى در منزل مردد ماهى وفير مانده و بقيه و كارابان در بك مهما نخانه Tتينا استراحت د احت نمود نـد
 بود كد نتوانست بـخوا بـد وقتى دانــت كه Tا مازيا بـجه قصدى بوسيله كایيتا
 تمام خطر با غرق شدن كشتى كيدار از بـين رفته در اينـجا ميشود ككر كرد كه شايد حتى بینفر از كاركنان كشتتى زنده نمانده ولى

 بكى ازباد شاهمهاى اناطولى باشد و او بزود از از ماجرا با اطلاع حواهد شد T Tا ممكن است كه او درصدد بافتن Tمازيا باشد بـين

طرابوزان و السكواترى و در مسير اين زمينها خلوت است بر از هزاران خطر است انـا نـا نمىتوانند در بـين راه هزاران دام و تله خطرناك فراهم كنـد . بنابراين احمد تصميم كرفت از الين دقيقه با نـا نهايت هوشيارى










 از اختراعات جديد بود او را ناراحت ميكرد يك تلكراف فورى از

خططرابوزان باو مخابره كند .

 فرداى آن روز وقتى احمد با دا دختر جـوان تنـها
 است . Tمازيا در اين مسئله حيزى توجه او را را جلب كرد وان ای اين
 بدون اطلاع كارابان مخابره شود بعد از حند ساع واع بــصبر تـــر بــود وان ميتن هم از روى اجبار هرجه را كــه دوستـ

ميخواست استقبال ميكرد .
 بيشتر نظرش اين بود كه كالسكهاى راحت و برا بركتر برای براى مسافرت


 طرابوزان بيايند

 خود را حواله اين صفر ميكرد زيرا او مستقيما " مسئول تمام اين


 احمد يا كارابان را را در كنار خود بنشانـند

 Tآمازيا جنبه ديكر داشت ديكر موردى براى ترس وجود ايو نداشت زيرا مطمئن بود كه احمد در كنارش الست و با با اينكه ميدانست كه اير اين مسافرت در جهات مختلف سيرى خواهد اند شد شد ولى از از طرف ديكر

مدت Tن كوتاه بود بالاخره به مقصد خواهند رسيد

ميتوانم اسكواترى را بهبينم •


 مسافرت پشت قاطر كار مشكلى است .

180
بالاخره در T'ن روز 1 ا سيتامبر تمام كاروان Tبادى T تينا را
ساعت ا ا صبح بود توفان هنوز كمى ادامه داشت اما در بالاى
 اوقات نور آفتاب برق مخصوصى داشت فتط آر دريا كمى یرسرو صدا و امواج خود را بساحل مى ابوبيد .
جاده هم زياد خلوت نبود كروهى ماهيكيران و شكارحياريان با با

Tفتاب به طرابوزان برسند .

نزديك سه ساعت بعد از طهر كاروان كو جكدرآبادى (ماياورا )

 صرف كرده حركت كنند اين نظرى بود كه مورد قبول همه واقع ثـر كارابان كفت وان ميتن در ايى باره په ميكوئى كه سرس ايختى
 مسافرت تفريحى نركت كنيد وان ميتن جوابداد بلى خيلى خيلى خوب شد هر وقت بخواهيد باز هم به چنين سفرها خواهم

- تو Tازياى عزيز من در باره عموى شريرت جه ميكوئى كه نامزدت را ربوده بود .
دختر جوان جوابداد هرجه هست من شما را بهترين مردان ميدانم .
نجيب افرود بسـيار نكتهسنج و مهربان من فكر ميكنم كه سينيور كارابان مثل سابق سرسختى نمىكند . كارابان خنديد وكفت ايـ تـهـا دختر ديوانهاى است كه مرا مسخره میىكند.

كارابان كفت حركت كنيم اتفاقا " شام بدى نبود

 در Tنجا بايستى شب را در يك كاروانسراى حقير كذرانند

 رفع خستكى نمايند . خوشبختانه كاه و جو در اصطبل Tنجا و ديكران براى خواب تخت حصيرى داشتند كه مى بايست بان با


 نداشت و بـر اثــر تخسلات و وسوسهها كه او را احاطه كرده او او بود



كيدار غرق شده بود شب و ور روز مسلح راه ميرفت .

در حقيقت يارهوت در اين يك روز حركت كاروان را از نظر








ولـى در يــك فرسنكـى اين شهر در كاروانسرای بزرى يـا بـاسار كه







 ولى اين بار بجاى اينكه يشت كاروان موضع بكيرد كایِيتان مالتى خود را بطرف مغرب انداخت كه در سر جاده طرابوران انـ واقع شده بود .
براى او مهم نبود كه از سينيور كارابان و همراهان جلو بيفتتد
 كند بنابراين اسب خبر خود را خرخان انـد و مستقيما " بطرف كاروانسراى بزرى ياسار براه افتاد .
اكر حه او اعتقاد داشت خداوند
كند كه شكـت غرق كشتنى را جبران ان كند .



اسكواترى خواهند رسيد .
كارابان در حاليكه دستهاى خور در را با بهم مى ماليد كفت :

Tآمازيا كت :
با ميل و رغبت تمام زيرا شمـا هر وقت مرا اينطور خطــــاب
م ميكيد خوشحال ميشوم

ـ اكر اجازه بدهى ميخواهم مرا لدرم خطاب كنى مكر احمد -
احمد جلو Tمد و كنت هم چسر و هم برادرزادهات هستم اما ميخواهم بشما فرمانى بدهم - حه فرمانى ؟ اين است كه همين لحظه حركت كنيم السبها Tمادهانـ

با يستى كهامشب در طرابوزان باشيم
كارابان كفت :
 ميتن مقدر اين بود كه تو روزى وارد طردابوزا
 مسابقههاى زيادى در اين شهر داده و خيلى مايلم طرابوزان را به

كاروان Tنجا را در ساعت هفت صبح ترك كردند هوا روز بروز
بهتر ميشد و Tا

 Tنجا را شلوغ كرده بودند انـ







يا رهوت مىد يد كه احمد از آمازيا حما يت ميكند

## ه- آشنايان كازه

كاروانسراى ريسار يكى از بزركتر ين كاروانسـراها بوا بود كهمسافرين
 بكذاريم مرد ترك هو شيارى بود بنام كيدور كه مردى زرنـ وري وحيلمكر
 آنجا ميشوند راضى و خوشنود باشند وقتى صورتحــا
 كاروانسرا زمين وسيعى بود كه با جهار ديوار بلـند كه در بــيار


 نزديك امده بودند از حمله ايرانى و كرد و ارارامنه و از هر نزادى انـي بين آنها ديده ميشد . در ساعت نه فقطدو نفر در حيا حياط كاروانسرا قد م ميزد دند آنها
 سرى ميزددن و و برمىكشتند . اين دو مرد لباسى ساده برتن داشتند ، بطورى كه توجه كـى رابهطرف خودحلب ميكردند يكى ازآنها سينيورصغر وديكرىناظرش

كاروانسراى ريسار است و درهمين حا است كه كاريتان يارهوت ما را
دعوت كرده است اري ار اري

 - هراى جه او اينكه او را به طرابوزان بـرا بـرد
بطور يكه مشاهده مىكنيد صفر و اسكاريانت از غرق شدر شدن كشتى



 سينيور صفر دو سه مرتبه بطرف در در رفت و با با اوقات تلخى كـي
 برود جه قيامتى بريا ميكنم من اينطور احساس ميكنم كه در اين

ميان حادثهاى اتفاق افتاده است

 نتوانسته به طرابوزان برسد و بدون ترديد بطرف ساحل احـ آتينا رت شده است .
_ السكاریانت جه جيز ثابت ميكند كه او در همانمرحله اول موفق شده و دختر را ربوده است . ـ يارهوت نه تنها يك ملوان ماهرى است خودش هم مرد زرنگى است .
در این وقت كه يازهوت بدم در كاروانسرا یشت سرآنها رسيده

بود كفت ولى بايد بدانيد كه هميشه زرنكى نمىتواند از موفقيت برخوردار باشد .
سينيور صغر بشنيدن اين نام روى خود را بركرداندواسكاريانت
فرياد كثيد :
يارهوت تو هستى ؟

كا هيتان كه در مقابل و محترمانه تعظيم ميكرد كفت :
بلى خودم هستم

 و جبر با عمويش بسـفر دور درياى سياه رفته بودند ربـا ربوده شد و من امن




كاركنان كشتى نابود شدند
الاسكار بانت كفت تمام ملوانان از بين رفتند

- بلى

سينور صغر كه براى از دست رفتن كشتى نكران نشد برسيد و Tازیيا جه شد؟

نجات يافتند .
اسكاريانت برسيد اكر او نجات يافته كجا است؟
_ سينيور تقدير و سرنوشت كار خود را كرد و نزديك بود
خودم هم نابود شوم .
سينيور صفر با صداى تهديدTميزى كفت حرف بزن جواب مرا
بـهـ

ـ د دختر بانكدار سليم بوسيله نامزدش احمد كهاتغاقى نامساعد
او را در آن سواحل بر سر راهش كذاشت نجات يا
اسكارپانت فرياد كشيد بوسيله او نجات يافت .
صفرير سيد وحالا كجا است .
دختر جوان إكنون در اختيار احمد و كارابان وعدهایى كه همراه

انـها از Tنجا بايد به اسكوانرى بروند كه مقدمات عروسى او را
با احمد فراهم سازند

داشتم تو بجاى اينكه او را نجات بد هى ديكران آنرا از دست تـــو
كرفتند
يارهوت كفت اكر به قيمت جانم هم بود اين كار را ميكردم و اكنون او در قصر تو بود اكر اين احمد در موقع غرق كشتى آنجا
نبود خود م اين كار را ميكرد م .

مرد بىى لياقتى بودى و لياقت حنين ماموريت را نداشتى . اسكاریانت كفت سينيور خواهش ميكنم به سخنان من كوش بسـده اكر كمى ارام باشيد خواهيد دانست كه يارهوت سعى و كوشش خود را انجام داده است .
كاپيتان كفت تمام سعىوكوشش خود را كرد د م ر ا

 حال را بررسى كنيم چه شانسى برای موفـي

 است با احمد عروسى كند .

يارهوت كفت :
نه هركز حنين چيرى ممكن نيست
بعد از غرق كشتى حند بين بار Tنها را مورد تغقيب قرار داده و
 نكرانى مسافرت ميكنند و راه هم تا Tا Tنجا خيلى است از انـا اناطولى تا
 نميدانستند كشتى كيدار چه مسيرى را طى ميكند از همه اينـها كذشته هيحكس نه سينيورصفر و ـه السكارپانت را انمى شناسندآ آيا ما
 صفر با سردى كفت :


 حاضرم د خالت كنم



 كنند و دراين حال با مردان حور
 بزركى صورت دهد هد



 ريسار خواهند كذراند .
_
صفر كفت من زور را بهتر از هر كارى ميدانم .
اسكارچانت كفت :
بسيارخوب اكر حبله نتوانست كارى صورت بدهد زور را بكار
م ميبريم
يارهوت دست اسكاربانت را كرفت وكفت ساكت باشيد ما در
اينجا تنها نيستيم
درحقيقت دراين موقع دو نغر وارد حياط شدند يكى از آنها

مهم كه لازم است او را به خوانندكان معرفى كنيم •

سينيور صفر و كايتان و اسكارپانت از آنجا دور آنا شده در كوشه
 اين شخص تازهوارد يكى از شخصيتهاى كرد بود كه يانار نام

داشت




 وسال بسيار زيبا با قامت و دار داراى شرا شايطى بود


به سبب زيباءئى و تمولى كه داشت حنيا
 فيافماى بسيار وحشتناك با يك بينى سركي و و جشمانى عميق كلاهى بلـد مدى بر سر كه حاشيهاى فرمز رنى آنرا زينت ميداد سرتى تاسر

پاى او غرق در اسلحه با شمشيرى بلند و حالتى وحشتناك و كيدور
نسبت باو احترام فوقالعاد الـاد الى قائل بود .

مخصوصى ميداد كفت :
بلى T Tقـاى بــانـا
بازرسيهاى خود ادامه خواهـا
انانار جوايداد :



سينيور يانار البته بايد اينطور باشد


و با د ست خود در كشودها را را را نشان داد ادند .
كيدور كفت بدجنسها دو ا
يانار كفـت و ما هم از اينجا خارج نمى شويم تا اينكــه ايــن
دزدان دستكير و محاكه شوند
Tانا در شب كذشته حينـ رفته ظاهر حال حكم ميكرد كه آقاى كيدوركاملا " بـى اطلاع است
 كارى از اطاق خارج شده و واكهان بعد از بازكشت بناى فرياد را را



از خود باقى نكذاشته است
اسكارِيانت كه از دور ناظر قضايا بود آنجه را مىكفتند شسيد و
يـش خود فكر ميكرد كه ازاين حادثه جه هيتجه ميتواند بكيرد .

يانار ميكفت :
شما ميدانيد ما كرد هستيم كرد موصل كه مركز كرد ستان بشمار
 ساكت بمانيم مكر اينكه بوسيلم فانون جبران شود . كيدور كه از ترس جند قدم عقب رفته بود كفت بلى انى اينطور است بلى بطوريكه معلوم است دزد شدهاند اما جيزى نبرد هانـد

 استعاده كند .



 بخواهد وارد اطاق او بشود . كيدور كفت احتياج باي تشريفات نيست اكر آنهـا دزد بودهاند - و شكى در اين يـيس ـ كمان ميكنم براى بار دوم جسارت كنـد .
سينيور با صداى رعدآساى خود كفت چكونه ممك است Tنها درد باشند

- شابد چند مرد كستاخ يا شيد ديوانه كه خواستهاند وارد

از اين كارها ميكنـد .

سيسيور يانار درحاليكه دـــي خود را روى اسلحه كمرى كذا
 الست آنها ميخوالسند بـرافـ بك كرد لطمه بزــد در ايـصورت

توقيف و محاكهة Tنهاقطعى است و بايد محاكمه شوند . كبدور كنت خواهش ميكـم كمى آرام بكيريد بازرسى قانونى ابق دزدان را خواهد شناخت باز هم تكرار ميكنم كه به قاضى

 در دـــــد دارد كه آنها را ا خواهد شنا _ـدام وسيله؟ - من نميدانم اما بطوريكه قاضى ميكفت اين وسيله شكـت
ناپیدر است .

- بـسيار خوب فردا خواهيم ديد جه ميشود من باطاق خود ميروم اما مراقب همه جا خواهم بود . بعد از
 كيدور نفسى براحتى كشيد و با خود كفت بهبينم اين كاز بكجا ميرسد در اين مدت اسكار هانت با سينيور صفر در كوشه حياطايستاده صحبت ميكردند .
يارهوت ميكفت بوسيله اين حادثه ميتوان ضربهاى بآنها وارد .
صفر پرسيد در إين باره جه فكر ميكنى ؟
 كه براى مدتى از نامزدش دور باشن



افتاد كه Tنها را نديده بود بطرف Tانـها رفت ودوستانه برسـد آبـا

اسكارْانت كفت منتظرمسافرينى هستيم كه بايد بها بهمين زودى
بيايند و قصد ما اين است كه شب را الد اينـا در این موقع صدائى ازخارج شنيده شد صداى

$$
\begin{aligned}
& \text { كيدور كفت كمان ميكنم اينها باشنـا برد }
\end{aligned}
$$



 استقبالTنها بروم ببينـم جه ميخوان اهند . در همان حال اسكارپانت هم بطرف در رفت تا تازهواردين را بهبيند از كاييتان يارهوت پرسيد مثل اينكه اينها احمد و همراهان او

هستند
يارهوت در حاليكه چند قدم عقب ميرفت كفتبلى همانها
هستند
سينيور صفر هم برای ديدن Tنـها جلوآ مدويرسيد هما نهاهستند يارهوت كفت :
بلى خود شان هستند اين احمد و آنهم نامزدش با همراهان د ديكر
ناكهان سينيور صفر فريادى كشيد و درحاليكه عقب ميرفت
كفت كارابان و حند قدم به عقب رفت .

كارابان برای شما اليـقدر توليد وحشت ميكند
 او در ايستكاه راoاه برخورد نمودم و او بود كه ميخواست از جلو

رفتن اسبهاى من جلوكيرى كند .
ـ او شـا را مى شنـاسد ؟
 داشتم باز هم مشاحره زا شروع كنم من ميتوانم عمو و برادرزاده

را بحسابـان برسامـ



است كه كاريينان دختران را را ربوده بود .
 عهده تو ميكذارم اكر شما مرا آزاد بكذاريد من بـريمغصود ميرسم شما
هر جه زود تر به طرابوزان بركرد يد .


كن • ترا همه مى شاسند انـا بايد كسى ترا بشنا
ايارهوت كفت ابن است ميروم 'َ آها را تما شا كنيد
اسكارهانت درحاليكه او را عقب ميزد كفت كفتم برويد و مرا
در اينجا تنها بكذاريد .

صفر كفت ولى حكونه ممكن است بدون اينكه ديده شويم اينها
را نابود كنيم •

با انكشت خود سوراخی را كه در سمت جب دي ديوار وجود داشت
و تمام صحرا نمايان بود آنجا را نشان داد داد و كفت از اينـا


كوش خود را كا ملا " باز كـيم •

كاروانسراى ريسار

ه- باذهوسى
در حقيقت سينيور كارابان و همراهان بعد از اينكه ارابه واروبار السبها

 اطاقى كه جراغى درآن روشن بود هدايت نمود و فانـي روس را در نقطهاى كذاشت كه حياط را روشن ميكرد د رو د


سينيور كارابان هرسيد


صبح زود حركت ميكنيم .

بعد روى خود را به احمد كرد تا ا اينكه Tمازيا را به تخت خود ش هدايت كند و نجيب در كنار ار نش نشسته بود .
كارابان با خوشحالى ميكفت دنيا همينطور است از از روزى كه
احمد نامزد خود را پيداكرده ديكر به غير از او بكسى توجهندارد .
نحيب كفت اين بر معلوم است
بورنوميكفت اينجا جاى كمى است ما كجا ميتوانيم استراحت

كارابان از كيدور یرسيد شما اطاقهاى ديكر داريد بما
.

- بلى سينيور هرچند اطاق كه لازم داشته باشيد در اختيار

شما است .


 كيدور اطاقى را كه در سمت ديوار باز ميشد نشان دان داد و كفت :

اين است .
اسكاریانت در كوشهاى ايستاده و سخنانى را كه بين آنها رد و بدل ميشد كوش ميداد و در خاطر مى سيرد تا از كدام بنـا استفاده نما يد
 دو دختر جوان وارد اطاق خران خود شان شدند


عفب خوابيدند .






ميكشيد
درد را بكير يد فاتل را بكيريد مرار ميكند


- . .

اين كاملا " معلوم بود كه سارابول از روزى كه احساس كرده بود كسى وارد اطاقش شده از هر طرف مراقب بود و حتى لبا خود را بيرون نياورده بود بود . وان ميتن ميكفت جه زن عجيبي است . كارابان كفت برادرش يانار را نكاه كنيد او هم براى خودش .يهلوانى است
يانار فرياد مى كشيدباز هم يك سوء قصد جديدى است هر كس
را مى بينيد توفيف كنيد .
احمد كفت مراقب خودمان باشيم يكوقت ممكن است ما را وارد اين دسته بندى كنند
كارابان كفت اينها چهه حرفى است كسى ما را نديدهونميتواند
تههت بزا
Tا Tازيا با وحشت نزد نـامزدش آمد ويرسيدو حه خبر است .

- هيا

كارابان و همراهان براى كردش به حياط كاروانسرا رفته بودند
در مراجتت باطاق خود اين سروصدا بـا بلند شد ـ
در اين موقع كيدور رئيس كاروانسرا در آستانه در بزرى حياط
ظاهر شد و فرياد كثيد :

آقاى قاضى اتفاقا " خيلى بوقت رسيديد

كاروانسرا شد،و قرار بود شب را در آنـا با بماند و فردا شر انروع به بازیرسى نمايد ، منشى او هم همراهش بود و د در آستانه در ايستاد
و پرسيد :

باز جه خبر است باز هم اين بدجنسها حمله شبانه شب كذشته را تجديد كردهاند
كيدور كفت اينطور معلوم است

قاضى با صداى T مرانهاى كفت در كاروانسرا را به بـنديد و بدون اجازه من كسى حق ندارد از كاروانسرا خارج شور اين دـيتورات فورا" بموقع اجرا كذاشته شد و و تمام مسافرين زندانى شدند و كسى حق نداشت از اطاق خود برد بيرون بيايد و در

واقع تمام كاروانسرا حكم يك زندان را يـيدا كرده بود .
سار ابول رو به قاضى نمارد و كفت :

دوم باطاق يك زن تنتها حمله كردهاند اند

. حمله كردهاند
قاضى پرسيد شما مدعى هستيد كه شب كذشته افرادى وارد
اطاق شما شدهاند
بلى تأيد ميكنم

- و T-نها عمل جنايتكا رانه خود را امشب هم تجديد كردهاند ؟
_T ـنها يا ديكران؟



- خبر اطاق من تاريك بود حياط هم تاريك است من نتوانستم

كسى را بشناسم


- هـي

سيسيور يانار كفت خواهرم تشويش نداڤته باش آنها راخواهيم
شناخت .
در این موقع سينيوركارابان در كوش وان ميتن ميكفت :


مرد هلندى كه هنوز جيزى از ماجرا نميدانست كفت : خوشبختانه همينطور است اما اين كردها كار را نميدانم بكجا بر بانتد
قاضـى با خشــم در حيــاط قدم ميزد و نميدانست در مقابل شكايت آنها جه اقدامى بكند
 T قاى قاضى ما نمى توانيم عدالت را ا اجرا كنيم آيا ما كرد ها الـا رعاياى سلطان نيستيم و دولت نبايد از مار ما حمايت كند يك اري بوضع و مقام من مورد حطله دزدان دران قرار كرفته و مقصرين حتما " فرار كرده و از مجازات معاف خـا




كنم شايد دزدان اين بار جيزىبرده باشند .

قاضى كت اينها بيغايده است من قول ميدهم مقصربن را بیدا كـم
بد ون روشنائى ؟

بعد وان ميتن به كارابان كنت نميدانم ولى احساس ميكنم مسئله باين سادكى نباشد .
كارابان كنت شما آد تر ترسوئى هستيد
هعه ساكت بوديد ا و انتظار بازكثت منشى را داشتند و سينيور يانار از قاضى برسيد :
آيا شما مدعى هستيد در اين تاريكى دزد را بشناسيد .

قاضى جوابداد :
خير ولى از يك حيوان كه خدمات بزركى بمن كرده در اين

ــ از يك حيوان؟ ؟
يك بز ماده ولى حيوان حيلمكرى است اكر مقصر اينجا باشد او را خواهد شناخت بلى بايد بايد مقصر همينحا باشد زيرا بار بعد از اين






 جشمان دارند مشهوراند و از لـدان ان ان بينائى و شنوائى استعداد مخصوصى دارند .
اين بز كه قاضى 'ورده بود قدى متوسط و یشم یشت و ر زير شكم


تيزبين خود همه را نكاه ميكرد .

سارابول كفت Tفاى قاضى ميخواهيد ازاين حيوان بيرسيد تا
مقصر را نشان بد هد .
-
و او جواب خواهد دار داد .


دست خود را به یشت او مى مالند و به محض اينكه دست مقصر را

بشناسد با صداى بع بع خود متصر را معرفى ميكند . سينيور كارابان كفت اين مردى يك جادوكر با زارهاى عمومى

بانار كفت جرا تشود شايد بين تمام مردم من مقصر باشم رم بعد از كفتن اين كلام نزد بز رفت و دـن دستى از یشت تا دم او
حيوان كا ملا " ساكت ماند .
ديكران جلو بـيايند .

ديكران یشت سرهم در در حياط كاروان وانسرا صف كشيدند و همان كار را تكرار كردند ولى معلوم بود كه مقصر اينجا نيست زيرا در تعام اين مدت بز ساكت مانده بود .


Lr بزغاله را براى آزما يش به جلو مىیشيدند

تقش وان ميتن در اين ماجر ا - نق
در مدنى كه اين آزمايش مضحك بعمل ميآمد سينيوركــارابـانـان وان ميتن و احمد را بكنارى كشيد و اين مطالب را با بكوشا
 ديت از لجاجت بردارد و اين مطالب را بآنها ياد داد و د در ضمن Tن كفت :
بسيار خوب دوستان عزيزم اين مرد جادوكر بـنظرم از اشخاص

 را قدرى فاصله بدهيم كه به بشم بدن او تماس تاس ريدا نكند معلوم است كه اين جيوان جيزى را تشخيص نميد هد . و وان ميتن كفت راست ميكوئيد . كارابان كفت بنابراين دستورى ;ا كه من بشما ميدهم عمل كنيد احمد كفت معلوم است اكر دست ما به بشم او تماس بيدا كند يا نكد اين حيوان جه ما مقصر باشيم يا نباشيم بع بع نميكند ا با
 كه اين رويه را انتخاب كرده اكر من سادهنر از او باشم دستم را به
, ششت او نميزنم و خواهش ميكنم شما هم مثل من تظليد كنيد و باين ترتيب اين مردك را دست اندا اختهايم ايم



مرد هلندى كفت ولى . . .
ــوان ميتن اكر شما اينقدر ساده واحمق باشيد كه دست خود
 ـ دوست من كارابان براى اينكه ناراحت نشويد منهم دستم را به , بشت او نمىمالم
بسيارى از مسافرين آزما يش خود را دا داده ورد شده بودند . نى زيب كفت حالا نوبت ما است . بورنو با خود كفت خدا

 با بدن او پيدا كنند رد شدند و ر حيوان نه براى اينها و نه براي

ديكران مدائى نكرد .
سارابول به قاضى كفت T قاى قاضى مشاهده ميكنيد كه حيوان شما صدائى نميدهد سينيور يانار كفت Tا

نميتواند يكنفر كرد را مسخره كند .
 حومله كنيد اكر اين بز صدائى نكرد براى اينكه متصر اصلى با يشت او تماس بيدا نكردهـ .
 آزمايش را داديم .

احمد كفت حالا نوبت ما است م الست

- ارابان كفت من اول جلو ميروم

و هنكامى كه بآنها نزد ديك شد در در كوش آ
مخصوصا " مراقب باشيد كه دست شما را به بشت او تماس پیيدا
. نكند
و كـارابان وقتـى رد ميشــد اينطور نشــان داد كه دستش را
مى مالد و رد شد .

صدائى از حيوان بيرون نيامد .

و او هم بنابسفارش عمويش بدون اينكه دست بـا بمالد رد شـد صدائى بيرون نيامد .

 ميكند و او هم بنابخواسته كارابان دستش را بـا بدون مالش به بشت

حبوان كشيد و از آنجا رد شد .
صدائى از حيوان بيرون نيامد
صداى تعجب از همه جا برخاني
 آمد و كفت صدائى ا; او بيرون نيامد در حاليكه ميدانم مقصر

اينجا است .
كارابان كفت وان ميتن اين قاضى Tد دم مضحكى است است نجيب به خانمش كفت بيجاره حيوان آيا حالا كه حرفى نزد او

را مجازات ميكند .
همه به قاضى خيره شده بودند كه چششمانش مانند عغربه ساعت
باطراف مى كرديد
كارابان با Tهنكى تغريبا " تمسخرT ميز كفت اكنون جناب T فاى

قاضى بازرسى شما باتهام رسيد و ديكر, مانعى ندارد كه ما براى
استراحت باطاقهاى خود مان برويم

بالاخره جنايت واقع شده .
كارابان كفت :
خانم كرد كمان نمىكنم قصدآنرا داشته باشيد كه مانع استراحت
اين همه مسافر بشويد .


اسكاریانت كه ناظر تمام اين جريان بود وقتى ديد اقدامى را
 دلش ميخواست اين جريان اسباب كرفتارى كارابابان را فراهم نمايد

تا او بتواند نقشههاى شوم خود را بياده ان كند .
درحقيقت ممينطور هم بود بـين كارابان و قاضى كار كانتكو آغاز
 در ا اينوقت صداى قاضى بلند شد و كفت :
 كيدور كه اين فرمان بطرف اوصادر شده بود برا براى اجرای امرامر از از
 افروخته خود وارد شدند .
 . باين فرمان تمام مسافرين دستهاي ران راست خود كف تمام دستها سياه بود به غيراز كف دست دين سينيور كارابان احمد و وان ميتن
قاضى بعد از نكاه كردن اشاره بآنها نمود و كفت اينها هستند دزدان اينها هستند

كارابان كفت حه كفتيد .
 زياد مهم نيست جيزى كه قطعى است اين است كه خون اينها اينا خود

 دست خود را بمالند دستها را بالا كرفته وبطوريكه مى بينيد كف دست آنها سياه نيست
 سينيور يانار كفت با اين ترتيب اين سه نفر بودند كه بانـاطنا خواهرم رفتهاند . احمد كفت اين حه تهمتي ایتى است شب كذشته ما اينجا نبوديم و

در جند فرسنكى اين محلبود يم ا
قاضى كفت جه جيز اين ادع ادا را را ثابت ميكند درهرحال شما
بوديد كه وارد اطاق خواهر T آاى يانار شديد .
 اين مهم نيست ما داخل اطاق الـا شديم واين اشتباه از طرف ما ما بود و

خدمتكار اطاق را عوضى بما نشان داده بان بود .
سينيور يانار با تعجب كا - بلى اطاق ما را در سمت حثب يعنى اطاق خانم نشان داده بودند
كارابان سخت عصبانى شده بود و نميدانست جوابـ برانى بدهد
 سينيور يا انار كفت بلى بايا بايد بزندان بان بروند و تمام مسافرين براى خلاصى خود فرياد ميزدند الـايد بز بـدان

بروند اسكاريانت كه ناظر اين جريان بود از كارى كه كرده بود

خوشحال شد كارابان و احمد و وان ميتن را دستبند زدند كه




كه براى اجراى مقصود خود نقشهاىبكشيم

 خشمكين شد زيرا او بود كه با اين حقهبازى آنها را بـدام انداخت اين او بود كه بانها فرمان داد دست خود را به یشت حيوان

نمالند اينههمه تقصير او بود و اكنون بايد برا بز باندان بروند
 حكونه خود را از اين كرفتارى نجات بد هـ هد كارابان هم سخت

 را بد هد خلاصى از اين اتهام ممكن نيست .
 براى شما يك كرفتارى پيش ميآيد بعد نكاهى به كارابان انداخت
 و براى اولين بار در زندكى كارابان جوابى





سارابل اضافه كرد :
بلى هرسه تا را مكر اينكه يكى ازا


قاضى كفت اين كمال عدالت است پـس حالا بكوئيد كداميك از . شما وارد اطاق او شده است اين
لحظه چند در بـين اين سه نغر ترد يدى حاصل شد اما دوران
T ن طولانى نبود .

سينيور كارابان از قاضى اجازه خواست كه لحظه با رفقاى خود
مشورت كند مورد موافقت واقع شد وهرسه بها بهم نزديك شدند
دوستان عزيزم در حقيقت فقط يك كار مار ميتوانيم بكنيم بايستى


كارابان كفت مسئله قابل ترديد نيـلي
فرصت كم در اسكانانرى خيلى لازم است

- بلى عموجان درست است است

كارابان بدنبال سخنان خود
دوست عزيزم ديكر ايرادى نيست بايستى شمافداكارى كنيد . - . .

- بايد بخود تهمت بزنيد مكر چه اهميت دارد جند روز زندان هيز مهمى نيست ما بعدها ميتوانيم شما را از T آنجا خارج
سازيم •

اما وان ميتن باز ترديد داشت براى جه او را انتخابكردهان اند



اسكواترى دير برسم وقت ميكذرد .
دختر جوان هم كه اين مكالمات را مى
كذاشت
وان ميتن كفت يعنى شما هم موافقيد ؟
بورنو كه ميدانست Tنها جه ميكويند لبها را به دندان كزيد و

باز هم يك حماقت تازهاى راباو تحميل ميكنند مين
احمد دومرتبه هرسيد آقاكوان مان ميتن جه ميكوئيد .
 در اين موقع صداى فرياد او رابز نـــدان بـيندازيد از هر طرف

بلند شد .
بيجاره مرد هلندى نميدانست حه مى شنود و حه بايد بكويد با
حركت سر كفت بلى اما دومرتبه نه ميكفت
 ميتن كفت صبر كنيد من بودم كه اين كار رأ آ كرد م م

بورنو كفت خيلى خوب كار تمام شد .
اسكارِانت با خود كفت صربهام شكست خورد و ديكر نتوانست
حرفى بز الد
فاصى ازمردهلندى پرسيد شما بوديد ؟

- بلى من ابـ بود م



سينيور يانار هرسيد یس در اينصورت شما بوديد كه جرات
كرده وارد اطاق خواهرم شويد .
وان ميتن جواب داد


نه اين تهمت را بمن نزنيد ـ باريد
يانار پرسيد بالاخره منظورشما جيست ؟
 يانار كفت شرافت يك كرد جيز سادهاى نيست .

بعد افزود تهام شرافت شما نمىتواند اهانتى را كه كردهايد جبران كند .
يانار كفت شما با خواهرم ازدواج ميكنيد والا . . .
كارابان كه اين سخن را شنيد كنت اين ديكر يك اشكال تازها
است
وان ميتن درحاليكه دستها را به T T أسمان برافراشته بود كفت با
او ازدواج كنم • سينار فرياد كشيداين پيشنهاد را رد ميكنيد .

وانميتن درنهايت وحشت كـن وان ميتن فرصت نيافت جمله خود را تعام كند كارابان دستش را كرفت و كفت : يك كلام بيشتر نكوئيد زود قبول كنيد لازم است ديكر ترديد

نكنيد
-
در تركيه رسم است دو يا سـه بار ازدواج ميكنند اين جانونى است بكوئيد بلى ... . ا

- وان ميتن با او ازدواج كنيد با اينترتيب يكساعت هم
 اسكواترى رسيديم هركارى ميتوانيد بكنيد و بخانم وانـان ميتن
. خداحافظى مى ركنيد
مرد هلندى كفت شما از من تقاضاى سنكينى داريد

 سارابول هم باو نزديك شد و كفت براى اعاده شرافت من لازم

درحاليكه پاهايش قدرت راه رفتن نداشت كفت حال كه لازم
است حرفى ندارم
بورنو نزديك او شد و كفت جه می شینوم بار باز هم تسليم ميشويد
 يانار درحاليكه بازوى شوهر خواهر خود را كرفت و از جايش

بلند كرد و كفت برويم •

وان ميتن ناجار از جا تكان خورد الما الما سرش از وحشت بهدوران

 كارابان در كوش او كفت نترسيد اين يك ازي ازدواج تفري


نجيب به خانم خود قيافه دختر كرد را را نشان دان داد و كفت : من اشتباه نمىكنم او زن بيوهاى است كه بدنبال شوهر تازهاى

Tازيا كفت الما دلم بحال او مى سوزد .
بورنو درحاليكه سرش را تكان ميداد كفت من هشت ما ماه زندان


فردا در طرابوزان مران مراسم عروسى خانم سارابول را با وان ميتن بركزار ميكنيم •
بشنيدن اين كلام كارابان بدوستانش كفت اين مسئلم بقدرى بىاهميت است كه فكرش را نميشود كرد بنابراين در در طرابن ابوزان مراسم نامزدى بريا ميشود . وسارابول بدنبال Tن كفت و در موصل او شوهر من است . در

همان حال اسكاريانت ميكفت درحاليكه از كاروانسرا بيرون نيامد با با با خود كفت حال كه حيله و تزوير موثر واتع نشد متوسل بزور خواهيم شد .
بعد از ${ }^{\top}$ ان بدون اينكه به كارابان و دوستانش توجه كند از نظر
نايديد كرديد .

ینج دقيقه بود كاروانسراى ريسار خالى شد هركدام باطاقهاى خود براى استراحترفتند الما وار ران ميتن تحت مراقبت شاريد يانار قرار كرفته و لحظه بعد سكوت عميقى همه جا را فرا



ג- عروسى اجبارى
روز IV سهتامبر نزديك ساعت نه صبح دو ساعت بعد از از اينكه





 تجارتى زياد با آيران بوسيله جاده مشهور كمش خانه و ارزروم داشت
اين شهر بدو قسمت مهم كوهستانى تقسيم ميشد يكى ازانـيا

 كه منارههاى Tآنها از درختا
 بزرى كه فروشكاه مهر قالى و انواع بارجهها و جواهر دادوستد بسيار مهمى بود در اين شهر رويهمرفته جهل هزار نغر جمعيت زندكى ميكردند

و كشتيهــاى بـزركى به شهـر طرابوزان و شهرهــاى ديكر T آمدورفت
داشتند
حون شب عيد ماه رمضان بود جمعيت زياد بابن شثهر رو
 توانستند يك هتل مناسب برا برای خود دستوپا كنـد زبرا بـيش از
 چه زودتر قبل از vإيان ماه مراسم عروسى احـد را در اسكواترى برپا نـا يد
در بكى از هتلههاى فرانكو ابتالى در وسط كاروانسرا و سابر
 منزل كرده بود نـد
الما در زمانيكه كارابان و همراهان در د ابين نقطه مسكنكزيهدند يك دستهبندى خطرناك از طرف دشمنان برعليه T نان ترتيب داده شـده بود .
مركز این دـسته بنـدى در قصر سينيور صغر كه در مخلى بـين
 سبنيور صفر و كاهيتان يارهوت در T Tنجا منتظر T ا مدنا سكارهانت بودند كه وتتىTنـجا رسيد داستـــان وقايع كاروانــا
 تغصيل بـيان كرد كه بابن وسيله او اميدوار بود بعد ور از كرفتارى



شدن نقشه خود پیيدا كنـند .
سينبور صفر و بارهوت بـدون اينكه ازوقوع ا'ين عرو سـى نكران
باشند از طرابوزان خارج شده ودر مفر جار جاده اناطولى كه بطرف مصب بو سغور مبرفت متمركز شدند .

اسكارVانت تنها در ششهر ماند و مطمئن بود كه نه احمد و نه
كارابان و دختران او را نمى شناسنـد
 نظر داشت كه در اين مرحله كارى را كه يارهوت نتوانسته بود انجام دهد به نتيجه برساند درانـ اسكارهانت وارد جمعيت شد و در ميدان بزرك بـناى كردث



T مدورفتهاى Tنها را تحتنظر داشته باشد



 ورود خود را بوسيله تلكراف به سليم بانكدار بار مخابرابره ميكند كه
 اين تلكراف نبايد باعث نكرانى ما باشد . اسكارهانت از هيع طرفى نكرانى نداشت . بعد از T خود ديد و دختر جوان بعد از اينكه دانست تلكراف مخابره شده از طرف سليم خيالش راحت شـد احمد كفت اكر نامه مىنوشتم زياد طول مى كـثميد با اين حال هميشه از طرف اونكرانـم نامزدش كفت :

 بدهم كه قبل از ما خودش را براى مراسم عروسى به اسكواترى

برساند كه تاخيرى در انجام عروسى ما پيش نيايد حقيقت دراين بود كه هنوز الحمد ازد دستهبندى جدي مىترسيد و بعد از اينكه كشتى آنها غرق شده بـا بود امكان داشت
 آمازيا را ناراحت كند از اين جهت ترس و نكرانيهاى خود را از او ینهان داشت و سكوت اختيار نمود . اكنـون بــايــد ديد در اين مــدت وان ميتنكارشبكجارسيده بود وان ميتن عليرغم خواسته خود برحسب ظاهر نامزد سارابول و

ظاهرا " دوست دار براد رش شده بود .
 يكطرف كارابان كفته بود بايستى با فداكارى مقاومت نمود و در در غير






حاضر نبود مردد دوزنه باشد

 نكاهداشتن Tنها احتياط را از دست نميداد فقط خـيالش در ابن
 رفت برادر و خواهر نميتوانند بانـنجا بـيا ينـد با اين ترتيب وان ميتن مقاومتى نداشت بـراد ادند فتط خود را بد ست حوادث سترده بود تا از مسير حوادث الستغاده نـايد .

از طرف ديكر سينيور كارابان اطلاع يافته بود كه يانار و


. عازم موصل شوند
حقيقت امر اين بود كه بورنــو عقيده داشت هرجه بر سر وان




 او را به احمد و و جازيا نشان داد و و همه از ديدن اين لباس از خـنده
رودهبر شده بودند .

كارابان با تعجب وحيرت كنت :
جه مى بينم وان ميتن تو كه يك فرد هلندى هستى لباس كردى .

- بلى من خودم هستم دوست من كارابان • _لـاس كردى .



دوست من كارابان شما خيلى مهر ماربان هستيد



- هس جه جيز است
- موضوع عروسى است .

كارابان كنت اين ازدواج موقتى است و خانم سارابـول كه مدتها
 اين ازدواج او را خوشحال نمى ايكند براى اينكه شما يكبار درروتردام


مورد غرور زياد دارند .
 عروسى را به كردن مىكرفت اكنون كه او زياد احود احساس مسرت
نمىكند بايد ديد جه واقع مى شود .

وانكهى وان ميتن در انزروز خودش را را هم نمى شناخت







خوشبختى بياورد .



 يكبار بورنو فرصت پيدا كرد و خود را به Tانها رساند و در كوش او كفت :
ارباب خيلى مراقب خودتان باشيد شما در اين بازى مواجه با خطر ميشويد . وان ميتن با Tهنك مخصوصى كت Tا كار ديكر ميتوانم بكنم

درهرحال اكر اين كار حماقت است دوستانم را از من دور ميكند و


 بعد از انجام نامزدى سروصدا زياد تشريفات مردم لباس دامان وان ميتن سعى مىكرد نـرانـ
 براى خود افتخار بزركى ميدانست


تقريها " مثل اينكه وحشتناك شده بود اي

 بعد از امضاى مراسم نامزدى انـ داما


 داده بودند هزاران نغر برای شركت در در اين مراسم كه برای انـها

اتفاقا " تمولسرشار و جواهراتى كه عروس بخود آويخته بود
بى نظير بود .
درهرحال از و معلوم نبود اين روياى وحشتناك بكجا خواهد انجاميد .


خانم سارابول

9- كهر مالان بكار المتادند
فرداى Tنروز در طلوع Tفتاب كه قله منارهها تازه روشن شده


 افتادند
ايس راهنما ميتوانست كناره مصب اناطولى را بشناسد او يكى

 كه در جنكلهاى Tناطولى و Tآسياى صغير بطور فراوان درختان
جنكلى كردو ميرويد .

اين لويور وقتى دانست كه اين بيكانكان قصد مسافرت به
 ظاهرش معلوم بود بـسيار باهوش و حادر وادها را را خوب مى شنا بعد از مذاكرات زيادى كه با سينيوركارابان كرد بخـدمت پذيرفته



رويهمرفته ظاهر مظنونى داشت كه حاضر نششد باو اعتماد كند .


 دو كاروان بدست او بود او جادهمها را ومحل توقف زا انتخاب ميكند و بايد مراقب سلامتى همه باشد
در جواب كارابان كفت سينيور بايد مطمئن باشد و از آنجائيكه دوبرابر مزد خود را بـمن ريرداخت




 كرد بتو قول ميدهم تا بكذارم .
آنها از كالسكه و اسب و قاطر همه چیيز را داشتند و احمد
 سينيور كارابان Tا Tازيا و نجيب در در كالسكه اولا
 بورنو كه كارهاى بوفه را انجام ميداد داد دا دا دا
 رولورواقاى يانار و خواهرش و همحنين كارابان از هرجهت مسلح بودند در حفيقت دويست فرسنك راه را با ای و وسيلهدر مدـ دواز دوه



اكر حوادثى واقع شود ديكر تكليف همه معلوم است .

 درختان زياد از همه نوع غرا كرفته بود .




 ar

بود فروكذار نمىكرد .

احمد پيشنههاد كرد كه درا راينجا بيشتر از دوساعت توقف نكنند و بقيه شب را راه بروند .

 شتاب داشتند هرحه زودتر بساحل بوس ارسفور رسيده تا بتوانـند جاده كردستان را ییش بكيرند اما وان ميتن باين شتاب علا برخلاف ميساخت فرار كرده و از اين وحشت خود را خلاص كند .


كرد كههروقت باو احتياجى نداشتند از اينجا بروند .
 به پیادهروى داشت و هميشه از جنكلهـا ميرفت از كنار رودخانه رفتن را دوست نداشت . بنابراين سـاعت هنت كه ماه روشن بود براه افتادـد و همه در

جاى خود دراز كشيده و اسبها كالسكه را با سرعت تمام بيشميبرد




 فردای Tنروز استراحت كردند الما اين مهلت كافى نبود زيرا السبهاكه ازطرابيوزان ههار نعل Tمده بودند احـد خسته شدند
اطا چهار روز به پايان سفر مانده بود زيرا اكر آر كارابان و
 بنابراين يكدقيقه وقت را نبايد تلف كرد و كارابان همان لحظه
فرمان حركت داد .
 روز TV سپتامبر كازوان از T بادیى ساكاريا كذشته و هنكام عصر

بوقتى رسيدند كه فقط يك روز بموعد خود ونت دا داشتـد ا

- 1- كار ابان با بیشنهاد رالنما موالقت كود

اين جيشنهادى است كه از طرف زاهنما شده كه مى بايستى بد يا خوب T- اكـا تحت مطالعه قرار داد .
 موجود است تقريبا " شصت فرسنك است مدتى ميتوان اي فاصله را پیيمود ؟
جهل و هشت ایاعت خيلى جزئى است اكر اسبها بواسطه
 بسيارخوب اكر اين جاده را رها كا كنيم واز طرف زاون اويه اناطولى
 خلاصه اكر راه را ميان بر كنيم ميتوان ده دوازده فرسنى را كمتر
كرد .

راهنما با همان Tهنى خشن و مرموز خود كفت Tقاى كارابان

كارابان كفت ولى راه مصب از این اين جاده هها امنتر نيست راهنما كفت جه از كناره برويم يا داخل هيجكونه خطرى الـي
موجود نيست .

كارابان برسيد و شما اين جاده را كاملا " مى شناسيد .

- در اوقاتى كه از حنكلها اTمد ورفت ميكردم اين راه را حند ينبار رفتهام كارابـان كفت بـايـــد ترد يد كرد دوازده فرسنــك صرفهجوئى

مبيشود
احمد باين سخنان كوش ميداد بدون اينكه حرفى بزند .
كارابان برسيد :
احمد تو دراين باره چه فكر ميكنى ؟ احمد جواب نداد او نسبت به ار اين راه راهنما احساس بدكمانى داشت زيرا از روزى كه او را ديده بود بدون ايـكه علت آنرا احساس كند نسبت باو اطمينان نداشت .
درحقيقت رفتار درهم اين مرد چند بار بار كه بدون دليل غيبت كرده بود و اينكه درموقع توقفها سعى ميكردازازنها دور بار باشد بها بـه
 كاهى ديده شده بود درد دانه به T Tازيا نكاه ميكند مراقبتنى كه او نشان ميداد در مورد دختر جود دوان مراعات ميكرد تمام اينها باع اعـا بدكمانى احمد شده بود وقتى اين راهنما را الز طرابوزان ان انتخاب كرده بودند كسى نميدانست از كجا T امده T ايا كسى او را ميشناخت ؟ ا هيحكس جز اينكه سينيور كارابان با سادكى باو اطمينان كرده و


دستياران او روبرو نشويم •
اما عمويش اهل منطق نبود وامكان نداشت كه بتواند با او كنار
بيايد و براى حقايق و احساسات درونى او ارزشى قائل نبود . قبل از اينكه تصميمى درباره پیيشنهاد راهنما بكيرد دومرتي برسيد :
احمد نظرت را دراين باره بكو در باره اين برنامه حهميكوئى؟


شايد از راه بىى احتياطى باشد كه ما برنامه خود را تغيير بدهيم ر را را رم
 بيشنهاد او به صلاح ما الت از مهه اينها كذشته در راه و وقت صرفهجوئى ميشود .

- ماريتيانيم با كمى سرعت بيشتر اين تغاوت را جبران كنيم .
كارابان كُت :

بسيارخوباحمد تو اينطور حرف ميزنى براى اينكه Tا Tازيا با ما ما
است ولى اكر او در اسكواترى منتظر ما بود پیيشقدم ميشدى كه
زودتر برسيم •

ـ شـ شايد اينطور باشد عموجان ر ا
اما من كه اختيار را در دست دارم عقيدهام اين است در است كه
 ميشويم و حال كه ميتوانيم دوازده فرسنى جلو بيفتيم نبايد آنرا از دست بدهيم
 اين براى'ن نيست كه ميخواهم. اما شما نداريد و من بهتر از تو جيز مىفهمم احمد جوابى نداد و راهنما
 مداخله نكند اما يكبار كاهـهاي Tنها آنا با هم برخورد و همين نكاه

 ازآنها انتظار داشت كه به يكديكر حمله كند .

 وباين زحمات پايان دهند يانار و سار وابابول مى خواستند زودتر برسند و با كشتى به كردستان بروند Tهازيا شتاب داشت هرحه

زودتر با احمد عروسى كند .

شب را الستراحت كنند تا اينكه برای روزا

 داشته باشند زيرا راهى را كه ميرفتند آ آبادى و دهات
 جيز را درنظر كرفت
كارابان علاقهاى به الاغ داشت ازاين جهت در بـين راه يك
الاغ خوب خريده بود .

اين الاغ حيوانى كوتاه قد ولى تنومند بود كه ميتوانست بقدر يك اسب بارها را حمل كند الا حـد
اما در باره آذوقه چیيزى كم و كـر نداش راشتند انواع كوشتهاى


 اسبهاى خود شده و پیشاپیش الاغ يكساعت بعد صحنه وسيع دريا در بشت تر تختا ناجدِد كرديد جادهاى بود صاف و خلوت كه جلو مسافرين باز شده
بود .

يانار كفت راههاي كرد ستان بهتر از اين جاده اس است

 سينيور يانار كه سرشار از غرور و خودستائى بود كفت البته همينطور است وان ميتن از كارابان شيطان بسختى متنفر شده بود كه با اين

سخنان او را آزار ميرساند ولى باين دلخوش بود كه تا حهل و

 حيوانات برپا كردهبودند .
 زنندهالى به مشام ميرسيد كه كوشتها را با فضولاتحيوانيانات T اتشى تهيه كرده سرخ ميكردند
شب بدون حادثه كذشت واحمد بـر بدون هيج دليل تا صبح


 بركشت كه راهنما آمده بود اما او برای انجام




باين طرف داده نشد .
 نشده ولى در افق دوردست آتشى كه به جشم خورد این اين علامت نبود ؟

 فاصله دور Tآتشى روشن شد و سه بار اين عمل تكرار و بعد از آن
نابود كرد يد .

احمد ابتدا تصور كرد كه اينT كه در سكوت شب دراز كشيده بود بنظرشا بمد كه اين T آتش علامت

مخصوصى بود

بلى اين راهنما بما خيانت ميكند ؟ او به نفع يك شخصيت
مغتد ر كار ميكند .

اين شخص كيست؟ ا احمد جرات نمىكرد Tنرا نام ببرد اما


 دستها هنوز كار نمىكنـد ؟ آـد
بقيه شب را احمد در اضطراب بود و ناراحتى سختى كذراند .
 راهنما را آشكار كند ؟ او اطمينان داشت كه الان ان راهنما



صبر كند تا بداند راهنما حه نقشى ميخواهد آر بازى كند


دور شود .
 Tازازيا براى او اهميت داشت تا T اخرين لحظه مقاومت خواهد كرد . احمد بر اعصاب ار خود مسلط شد و سعى ميكرد كه در ظاهرش


Tازازيا كه بسيار حساس بود بـنهان داشت .
اولين تصميمى كه كرفت اين بود
 روبرو شود احساس خود را باو خواهد كفت د
 Tآنروز واقع نشود آخرين روز نكرانى او خواهد بود

اسبها با كوشش و زحمت زياد از اينجاد هوكوهستانى ميكذ شتند
 بار مجبور شد هإيشرا بزمين بكذارد تا كالسكه سبكتر شده تتدتر
. برود
خط سبر همان بود كه ميرفتند راهنما تمام پیيج و خم هاى اين جاده را ميدانست ود رعينحال بسخنان آنها و شوخى و خند هـا ها كوش ميداد فقط تنـها كسى كه هشيار بود و بدكمانـي داش داشت احمد


نشد و در ر راس كاروان قدم برميداشت
جاده ناهموارى بود كه بالا و پا



كارابان ميكفت :
من از اين الاغ خوشم مى آيد دلم ميخواهد تا ساحل بوسفور
«شت او سوار باشم •

مقارن ساعت نه عصر بعد از يك روز خستهكنـنده كاروان ايستاد
و بنا باشاره راهنما قرار شد در آنجا اردو بزنـند .


احمد كفت براى جه جلوتر نروپم تا جند ساع

راهنما كفت :
سينيور احمد من دراين راهن راههاى ناهموار هبي اشكاللى ندارم
 راه را كم كـبـ و فردا صب

داشت و تا قبل از ظهر به پايان مسافرت خود خواهيم رسيد . سينيور كارابان كفت :



 تصميم كرفته شد كه در بها بهترين موضع اردو برياكنند و اين آخرين

اردوكاه بشمار ميآ مد .
از آن كذشته بوسيله راهنما محل مناسبى انـي انتخاب شده بود

 كردنه يا غار نريــا نا نام داده بودند

 ميتوانستـد درّآنجا بكيرند بعد از ديدن زبرز مين ابن موضوع
 اكر اين محل براى بيتونه كردن يك شب مناسب بود بـا براى اسبها كه بايد علوفه بخورند جاي منا مانـاسبى نبود .

 راهنمائى شد و محافظى مى با يست مراقب آنها باشد ا با نحيـ بآن قسمت براه افتاد و احمد نيز همراه اه او بود تا محل

 مغرب راه را بسته بود جند تنه آنجا ديده ميشد كه كا ملا " خلوت

در اول شب همه جا سـاكت و ماه كه مى با ياهـت سـاعت يازده بالا بيايد آن قسمت را كاملا " روشن نكاه ميدا انـا




باسد و معلوم بود كه ازاين انتها علائمى خواهند فرستاد كه راهنما براى دريافت آن با ين نقطه خواهد اهد آمد .

 قبا از اينكه السبها را الز جا تكان بدهند بدون فوت وقت بايد بمن خبر بدهى


در بشت اين درختها مراقب بود

1 1- 1 مكالمات بين خانم سار ابول ونامزدش




 فراهم شده بود .
دوستان عزيز خرا هعطليد ـوب خود را بـيا شاميـم هرحهدلمان

آقاى كارابان درصدر مجلس نشسته و كباب خوبى درست كرده

بايد كفت كه اين همه خوراكيها براى همه كافى بود و كسى
شكايتى نداشت.



فتط سينيــور كــارابان امشب خلـا به یيروزى كامل رسيده اما برحسب عادت خوشحالى او كل كرده و

كاهش را بطرف دوستش وان ميتن خيره كرده بود .


 دلائل خوشحالى كارابان همين بود كه با با او سربـر مريكذاشت يانار از وان ميتن پرسيد خيلى سكوت ميكنيد

- خير من با خودم حرف مار ميزنـم

خانم سارابول بازو يش را كرفت و كفت با كـى حرف ميزنيد ـ


اين حركت بقدرى سريع بود كه برادر و خواهر هـر هم ناكهان از از

اكر شما بخواهيد ما بيش از چند ساع اعت درا اسكواترىنمىىمانيم


 يك سك باشد و به كلوى شما حمله كند آـي وان ميتن با خود كفت :

راستى جه صحنه جالبى خواهـ اهد بود .
Tازيا او را با حالتى دوستانه نكاه ميكرد اطا نتوانست با با صداى بلند نسبت باو دلسوزى كند معهذا جند كلام از دهانش بيرون T
Tای وان ميتن يحاره راستى تا كجا اين مرد برای ما فداكارى
نمود .
نجيب كفت ابـ ثابت ميكند كه Tقاى وان ميتن داراى قلب

بسيار بزركوار و سخاوتمند از اينها كذشته از روزى كه ارباب من با Tقاى كارابان اين سفر را شروع كرده هم هميشه باو ميكفتم كه بالاخره روزى بلانى بسرش ميآيد اما يك حن اينين بدبختى را حدس نمىزدم

باشد بلاى بزركى است خانم اون اول وان ميتن در مقابل اين زن يك
كبوتر هاهى است .


اين بود كه هيج ايتسهائى ندارد .

ميتن شما ميل به غدا نداريد


بعد از صرف غذا مرد م اشتها داردـد و درحا دراليكه لقمه را بدهان
ميكداشت كفت بلى در كرد ستان خيلى ميخورند .


و جرات نكرد بكويد نميدانم حرفهاى شما براى معده خوب

- 1

را :كاه ميكرد .

ان مرد كه در كنار نشسته بود فسمت غذاى خود را مشغول

خوردن بود اما نميتوانـست حركات نـكران.كنـده خود را مخفى بـدارد احمد كاملا" مراقب حالات او بود ، غير از اينهـم نبا يـد
 خدا ميخواست كه هرچه زود تر اينهها در ز بيرزمين بـخواب رفته و در در عالـم خواب بـدون دفاع دستكير شونـد شايد راهنــا دفيقه براى اعمال مخصوصى غايب شود الما از احمد جراتنـميكرد و ميدانست كه او اعتمادى باين راهنـما نـدارد .
 غدا را صرف كنيم ما قبل از حركت قواى خود را تتجد يدكردهاهيم آماز باى زيباى من اینطور نـيست ؟ دختر جوان جوابـداد بلى سينيور انـنطور الست از Tن كذ شته

اكر مسافرت شروع شود من خيلى T امادكى دارم •

 دوست ما وان ميتن در طرابوزان بـجا Tورد . وان ميتن از شنيدن ايـن سخنان از خشم منفـر ميشد اما جرات نـمىكرد مفابل ســارابــول كه جهارچشـــم بــاو خـيره شده حرفى برنـد
 كمان نـمىكنم عرو سى آمازيا و احـمد با شكوهـتر از عروسى وان



 لـرـز كــــد د خـر حوای گُت براى ما اين چبزه ها لازم نـيست .

نجيب كفت بلى همينطور است .
كارابان با شادى كفت انفاقا " من دلم ميخواهد Tا Tا Tمازيا
ميخواهد با من مخالفت كند .
Tه سينيور كارابان

 استراحت براى آنها باقى مىماند و ميتوانستند اين اين سعر را بدوى احساس خستكى به پايان برسانتد .

كارابان كفت :
لااقل برويم تا صبح بحوابيم بوقت معين راهنما را مامور ميكنم
ما را بيدار كند .

راهنما جوابداد اطاعت ميكنم آيا وتت آى نرسيده كه بروم تست نیزيب را در بالاى سر الـبها عوص كنم .
 خوب و راحت است بهتر اين است شما الينجا بمانيد . ما با هم مراقب السبها حواهيم بود .
راهنما بدون اينكه اصرار خود را وانمود كند كعت :

Tاطولى نكرانى وجود ندارد .
 عهدهدار ميشوم سجاى نیزيب مرافب السبها باشم بنابراين شما . بمانيد
راهنما كفت سينيور احمد هرجه ميل نما الست ترتيبى بدهيم
 احمد كفت اين كار را بكنيد و بورنو با بـا شما كمك خواهد كرد رد . ورور با او برويد الـ

راهنما و بورنو وارد زبرزمين شدند و رويوش و وهائل خواب را را با خود بردند آمازيا و نجيب هم شام

موضع خواب هم براى T T نها Tادها
هنكاميكه Tاخرين مقد مات فراهم ميشد Tا فازيا به احمد نزد
شد دست او را كرفت و كفت :
با اين حـال شمــا ميخواهيد امشب را هم تا صبح نكهبـانــى
. بد هيد




 او كرفت فردائى كه شايد اينطور مينمود فرا بر برسد .
 را باو سشان داد وكفت :
سينيور وان ميتن Tانها را مى بـينيد؟ بعد 'اهى كشيد و كفت
Tـها را نكاه كنيد .

مرد هلـدى كه افكارش جاى ديكر بود پرسيد چه كسانى را ميكوئيد

- حه كسامىز؟ ا؟ این دو نامزد را ميكويم مثل اينكه حواس شما

حاى د يكر است

رددكى سد ها موجود است خانم سارابول كه از اينههمه سردى قلب




بعد رو به همراهان كرد وكفت :
بسيارخوب اطاق خواب بايد آماده باشد
 است اكنون ماه بالا ميآيد برويم استراحت درا كنيم

Tا Tازيا بهنجيب كفت بيا برويم الما
ـ خانم عزيز همراه شما هستم . ـ ــب بخ بـير احمد .

 مرد هلندى جوابداد البتـه اكر لازم باشد ميل دارم بار با دوست خود احمد همكارى كنم .
دنتر كرد با خشم كفت شما ميخواهيد كه . . . وان ميتن كفت وظيفه بمن حكم ميكند كه براى شما كههبانى كنم بسار
يانار از دست وان ميتن كرفت و او را بطرف زيرزمين كشاند


- سينبور خيزى را كه من نمىفـهمم خواهش ميكنم بكوئيد .

ـ الين است كه بايد بدانيد كه شما بعد از ازد ازواج با خواهرم
با يك كوه T'تشفشان ازدواج كردهايد .

بافشارى كه يانار ميداد و نامزدش پيشاريش ميرفت وان ميتن بزيرزمين كثانده شد ـ

را كرفت درحالى كه ميكف عموجان يك كلام حرف دار ارم .

بخوابم •

- باشد ولى خواهش ميكتم به سخنانم كوش بدهيد . - جه ميخواهى بكوئى ؟
- ميدانيد ما اينـا ديا در كجا هستيم ؟
 - د در جه فاصله اسكوانرى .

- جه كسى اين حرف را بشما زده الست ا
 - و شما باين مرد اعتماد داريد ؟

 داراعرفتار مظنونى است عموجان آ آيا او را مى شنـاس اسيد ؟ خير . در

 براهنمائى او براه افتاديم - بسيار خوب احمد او نشان داده كه جاده اناطولى را مى شناسد .
ـ
كارابان كه ناراحت شده و و ابروان را در رهم كشيده بود كفت باز ميخواهى جروبحث را شروع كنى ؟
 شما را ناراحت كنم اما چه بايد كرد خيال من آرام نيست براى تمام كطانى كه دوست دارم سخت نكا اضطراب و هيحان احمد چنان آشكار بود كه عمويش نيز نكران و «ريشان شد باو كفت : بهبينم احمد ترا جه مشودد ؟ اين ترسها در موقعى كه به پا يان

مسافرت خود رسبدهايم از كجا است من حاضرم با تو همراه باشم و قول ميدهم كه بدون لج بازى ترا ترك نـىى هنـم هنوز ربودن Tاز آا از خاطرم نرفته بلى تمام اينـها تغصير من است ولى بالاخره
 ثد فردا ما به اسكواترى ميرسيم !
كفتههاى راهنما از T Tنـجا خيلى دور شـده باشيم اكر او ما را كمراه
 ميكوئيد ؟
ــ كارابان فرياد كشيد يك خائن است .

Tا Tازيا را ربود هاند .
ـ خدايا احمد اين فكر از كجا بسر تو زدهه و چه دليلى دارى فقط اينطور احساس ميكنى؟
خيرعموجان روى اعمالى كه انـجام داده اين حرف را ميزنـم از


 كذشته مدت يكساعت اردوى ما را ترك كرد من درحا دواليكه خود

 كارابان كفت درحقيقت بعلوم است كه اينها راست است است ولى


 مكر ما نميدانيم كه بر انر طوفان بآن قسمت كشيده شده بـر بود بـه

عقيده من مقصد او طرابوران بود كه حرمهاى ـواب در ا اين قسمتها



 كند تو خوب مرافب بودى نوب كارى كردى و امشب منهـم با تو

كهبانى ميكــم
احمد كفت :
خير شما اسنراحت كنيد مس مسلح هـنـم وبااولين سروصدا شما
را خبر ميكـم •

كارابان كفت بتو كفتم كه منهم نكهبانى ميدهم نميخواهم بعدها بكويند كه ديوانكى يك آدم لجوج جنين ماجرائى را پيش
'اورده است .
ـ خير خود را خسته نكنيد راهنما بد ستور من بايد شب را در



- عموجان

مرافب باش مدتها است كه كسى با من سروكله نزده است است مرد
 - بلى يك شمعك زير اسلحهمان و واى بحال كسى كه به ما نزديك شود .
كارابان و احمد مبرفتند و ميآمدند و حشمانشان بطرف معبر
 ميشد كوش فرا دادنـد و در داخل زبرزمين هم سختمراقببودند . دو ساعت بهمين ترتيب كذشت و بعد ازآن يكساعت ديكر

هيع حركت مظنونى مشاهده نشد كه سوءظن آنها را بـيداركند بنظرشان رسيد كه شب حبدون حادثه سيرى ميشود كه ناكهاننزديك

 را در كنار سنكى كذاشته بودند و حون كارابان از رولور و اطمينان زياد نداشت تغنكى را برداشت .
در همان لحظه نىزيب نفس زنان ميدويد و وارد دفيلـه شد . . GTA T_ $^{\text {T }}$

- نیزيب چه واقع شده؟

احمد كفت آنجا را نكاه كنيد .
ـ السبها
_ال السبهاى ما .

- بلـي

كارابان او را تكان داد و كفت جوان حرف بزن اسبها چه شده

ـ د دزد يدهاند ؟
نى زيب كفت بلى دو سه نفر خود را به حراكاه انداختند كه السبها را ببرند

- ميخواهى بكوئى كه Tنها السبهاى ما را تصرفكرده و با خود بردهاند
- بلى •

احمد در حاليكه خط مستقيم را نششان ميداد و كفت از اين
جاده بردند .

كارابان كفت بايد بدنبال اين جنايتكاران دويد و خود را به
T Tنها برسانيـ

احمد جواب داد عموجان بايستيد اكر بخواهيم اكنون خود را


انجام داد تمام اردو را در حال دال دفاع آ آماده كنيم

و با دست نوك يكى از تختهسنكا را نشان داددر سمت جب
. ديده ميشد
r ا - شاهمكار كارابان

كارiابان و احمد روى خود را بركرداندند خط سيرى را كه
 جند قدم به قهقرا برد بدون اينكا بـك كسى متوجه شود



قرارى كذاشته شده اين كا ملا " معلوم بود .

درحقيقت بايد كفت كه در تمام اين فعاليتهاى سريع كارابان


 تمام كاروان در كمينكاهـى كشيده شده و خرابى بزركى بدنبال

در حركات اوليه كارابان كه تفنكش را بدوش انداخـه بود ميخواست اين مرد را كه ميخواهد بالا بار بيايد نشانه بكا بكيرد يك لحظه
 بود افتاد اما سروصدائى از او بلند نشد كه ديكران راخبركند .

احمد Tهسته كفت صبر كنيد تير خالى نكنيدوخودشاسلحهاش
را محاذى نوك تخته سنك كرفت . _ا احمد مواظب باش .

- خير نبايد تيرى خالى كرد كه موجب حمله شود امااينمرد هركه هست بهتر بود او را زنده مىكرفتيم بايد ديا دانست اين جنايتكار بحساب جه كـى فعاليت ميكند ولى جكونه باو دست يابيم .
احمد كفت بكاريد من اين كار را النجام ميدهم و بطرف جب نابديد شد بطريقى كه بتواند اين تخته سنك را دور بز ا در اين مدت كارابان و نیزيب ساكت ايستاده بودند كه در موقع مقتضى كارى بكنـد ايند
جاسوس روى سينه خوابيده و دراينوقت بانتهاى ارتفاع تخته سنك رسيده بود در معابل روشنائى معلوم بود كه ميخواهد داخل

زيرزمين را بهبيـد
نيم دقيقه بعد احمد روى ارتفاع تيه رسيده بود و ور روى سينه به طرف اوميرفت او بطرف اينجاسوس كه حتما " او را ديده بود بيش رفت
بدبختانه يك حادهٌ نامطلوب اين مردرابحالمراقبت نكاه داشت زيرا ميدانست خطر او را تهديد ميكند .




 حالى دـد كه زوى سـك ــر ا ـا سده است و فريادى از او بلند شد .

بشنيدن اين فرياد جاسوس روى خودرا كرداند و با خنجرى كه بدست داشت باو حمله كرد و ميخواست با با خنجر كار او او را بـاريازد اما كارابان باو مهلت نداد با تفنكى كه بد ست داشت بطرف او
تيرى خالى كرد .

جاسوس كه معلوم بود بسختى مورد اصابت كلوله در سينه واقع


و باو رسيد .

در اين حال تمام مهمانان از زبرزمين به غير از راهنما خارج . شده بودند كارابان اسلحهاش را بالا كرفت و كفت خوب نشانهماهرانهاى
بود .

بورنو كفت هنوز خطر باقى است .
سارابول درحاليكه بازوىنامزدث را كرفته بود كفت از من دور
نشويد
سينيور يانار كفت خواهر او از تو دور نميشود .

در اينوقت احمد به جسد جار جاسوس نزديك شـد ون و كفت اين مرد
مرده اكر زندهاش را مىكرفتيم بهتر بود نجيب باو نزديك شد ور
كفت اين مردك .. .
آمازيا هم بنـوبه خود نزديك شده بود و كفــت بلى خود
است اين يارهوت است او كا اليتان كشتى كيدار است
كارابان فرياد كشيد يارهوت ار ار ان
آمـازيـا جواب داد باد بــلى اين همان مردى است كه ما را از
مـزلـمان ربود .
احمد كفت من او را شناختم اين همان شخصى الـت كه كمى فبلاز حركت به منزلم آمده و بارچههای خود را ا ـما عرصه مـكر د

الما او نبايد تنها باشد يك باند جنايتكار بدنبال ما است و برای


ربودهاند
سارابول كفت اسبهای ما را برد هاند ؟
سينيور يانار كفت اكر از جاده كرد سـان رفتا رفته بوديم اين بلا بر
سرمان نمى Tمد .
و در نكاهى كه به وان ميتن مىانداخت مثل اين بود كه او را مسئول تمام ايـ وقايع ميداند

كسى كار ميكرد .

احمد كفت :
اكر او زنده بود ميتوانستيم اين اسرار را الز او او بيروى بكثيم •
Tارازيا كفت شايد در جـيب لبا
كارابان كفت بلى بايد اين جسد را جستجو كرد .

كه اززيرزمين آورده بود جلو آورد .







و بدنبال نامه حنين خواند



خبر زودتر بما برسد .
كارابان پرسيد و این نامه بامضاى كيست !

ـ صفر؟ ؟صر ؟Tايا اين همان است
احمد جوابداد بلى اين همان

 ميخواهد او را بد ست بنياورد .
كارابان با مشتهاى كره كرده فرياد كشبد كفته بودم اكر روزى
با تو روبرو شوم چه بر سرت ميآورم •

بورنو بطرف زبرزمين رفت و فورا" بركشت و كفت :
او از راه ديكر شايد ناید يد شده است .


 اولين كارش اين بود كه بعنوان راهنما آنها را با باينجا بكشان ار اين اين

 اين كاييتان كشتى كيدار بود كه ارد خود رود را از ديوار بالا كشيده ور
T آرين دستورات را با خود Tورده بود .

اما هوشيارى و زرنكى احمد بود كه تما


كارابان با خشم تهام او را تهديد ميكرد .

ولى كمينكاهى كه كاروان بآنجا كشانيده شده شناخته شده باز

هم خطر وحود داضت زبرا ممكن بود تا جند لحظه بعد مورد حمله مرار كبرـد
, احمد باهمان تصميم محكم سر پا ايسناده برایجلوكيرى كارى ميكرد د
او ميكفت دوستانم بايد بدون فوت وقت ابن غار نريسا را تركى كنيم اكر دراين تنكه باريك مورد حمله قرار كيريم جون مسلم



يانار كفت آقاى كارابان از طرف ما مطمئن باشيد و خرا خواهيد ديد من و خواهرم جه خواهيم كرد ؟يان ياتاقان خود را از كمر مى كشيد كفت بلى خواه
نمىكـم كه با يد از نامزدم دفاع كنم .

اكر وان ميتن بزركترين اهانت رامى شانيد امنيد باندازه اين كلام نا, احت و عصبانى نميشد و او هم بنوبه خود رولور خويش را الز كمر كشيد .
همه Tادهءء دفاع بودند بطوريكه تهه مفابل را اشغال كرده بودند بورنو هم كه ميخواست حرفى رئى بزند كفت ولى اين الاغ را نميشود رها كرد و رفت .




 ككشانده باشد . ولى اكنون ديكر وقت اين فرضيات نبود وبا بدون فوت وقت اقدام كرد .

كارابان كفت البته اين الاغ هم بدنبال ما با خواهد Tمد رمد براى
جه نيايد . بعد بطرف الاغ رفت وافسارش را كرفت وكغت :
حيوان بيا
الاغ از جاى خود حركت نكرد .



تكان نخورد .
نیزيب و بورنو او را از عقب هل دادند الما الاغ به عقب بركشت
كارابان كه داشت عصبانى ميشد فرياد كشيد با من لج بازى
ميكنى

در اين حال احمد فرياد مىكثيد او را رها كنيد بايد هرجه
زودتر برويم •
كارابان كفت من تسليم او بشوم هركز ر ور ا

جاى خود تكان نخورد .
كارابان فرياد كشيد Tه تو ميخواهى من مط مانيع تو بشوم حالا


الاغ كرفت و براه افتاد الاغ كان كـي از جا جا تكان خورد ـا .
كارابان كفت Tه بايد اينطور ترا وادار به اطاعت كرد بار بسيار
خوب برويم •

و لحظه بعد دسته علف را به , بشت كارى بستتد و فاصله آرا زياد كردند كه الاغ مجبور شود راه برود و با اين ترتيب الاغ براه افتاد و حركت كردند .


در ايستكاه راهآهن كالسكهما را خورد كرد .



 فريادها در فضا لبريز كرديد و كلولهها يكى یس از ديكرى خالى

شد
احمد فريـاد كشيد و Tنها را تا محل اردو عقب راند وفرياد
كشيد عقب برويد .
ديكر خيلى دير شده بود كه از جلو غار كذشته و بتوانند تيه


 ميكرد و در وضعى كه قرار كرفته بودند برترى با T Tنها با بود و در حقيقت سينيور كارابــان و همراهان در اختيار آنها قرار كرفتــه . بودند
احمد فرياد مىكشيد حمله كنيد و مهلت نده هيد .


 هريك نفر در مفابل دونفر در حاليكه موضع دشمن برآنها برترى

داشت .
در همان كيرودار درحاليكه جـايتكاران فرياد هاى پيروزمندانه


انـداختـند
احمد فرباد مىكشيد تا به پاى مرك از خود دفاع كنيم •
 مختصرى برداشتند اما هيع متوجه نشده وبه

ميكرد .

كاملا " Tشكار بود كه حمله كنـدكان دستور داشتند كه بآمازيا دست يافته او را زنده دستكير نمايند ازاين حـهت حملات Tنهـا


آمازیا خاللى نشود .


 وارد ميدان جنى شدند .
اينـها صفر واسكاریانت بودند
كارابان فرياد كشيد .

Tه جنايتكار بد جنس انين خودش است راهن اهنماى ما است و او
 حندين بار خواست او را هدف كلوله قرار دهد هد اما موفق نشد

و مجبور بود در مقابل ساير حمله كنندكان ايستادكى كند .
احمد و همراهان بستختى مقاومت ميكردنـد همه ابن فكر را
 بد ست صفر د ستكير شود .
 حمله كنندكان تسليـم نونـد

باين ترتيب كارابان و همراهان شروع به عقب نشينى كردند و



صفر اين منظره را ديد و درحاليكه دخترجوان را نشان ميداد

او از د دت تو فرار نمىكند .
 Tمازيا انذاخته و او را كرفت و سعى كرد كه او را از معركه بيرون
بياورد .

احمد فرياد كشيد Tا Tازيا . . . T Tازيا . .



 دختر جوان را بهوا بلند كرد و جند قدم بطرف دفيله غار جلو رفت
اما كارابان او را هدف قرار داد و مرد جنايتكار كه بسختى


را رها كند وطولى نكشيد كه احمد او را الز ميدان دران دروبود فرمانده كروه دشمن فرياد كشيد اسكاريانت مزدور انتقام او را
بكيريم .

و با تمام شدت بــطرف كــــارابــان و همراهان حملمور شدند

 نمايند .


كرفت وتلاش ميكرد كه او را از معركه خارج كند .
كارابانفرياد ميكشيد جرات داشته باشيد .

امـا احســاس ميكرد كه همراهان او او از عهــده تعداد دشمـنـ

$$
\text { برنمى }{ }^{\text {يند . }}
$$

در اين موقع تيرى كه از بالاى تخته سنكها شليك شد يكى از
 چند جنايتكار ديكر بزمين افتاد و سقوط آنها ديكران را متوحش



 به كمك كاروان Tمده و در موقعى كه نزديك بود اينها را از بين ببرند آنها را نجات دان داد
رئيس دزدان كفت فايده ندارد فرار كنيم توقف ما در ار اينجا با مرى برابر است و با با سرعت تمام همكى خود را را به زمين انداخ دراخته

 بى غيرتها بسيار خوب حال كه اينطور است او را زنده بد نخواهم داد .
و خود را روى دختر جوان انداخت
را بروى او انداخته بود .

صغر آخرين كلولهاى را كه داشت بطرف احمد احمد شليك كرد اما
 دست نداده بود بطرف صفر جستن كرد از كلويش كرفت و با با يك

صربه خنجر قلبش را از هم دريد .
او نالـاى كشيد و ساكت ماند صفر در آخرين تلاش مرى اين
سخنان را از رقيب خود مى شینيد الي
اينضربهایبود براى اينكه كالسكه مرا خورد كرده بودى .
 حراحت مختصرى داشتند و معهذذا همه عصبانى و خشمكين بودند



نشان داد دختر جوان هنوز اسلحه را در دست دان داشت


 دختر جوان درحاليكه خود را را بـه آغوش بدرش مىانداخت

كفت Tه چدر تو هستى •
كارِابان ميكفت دوست عزيزم تو حطور اينجا T مدى؟

احمد هرسيد اين حه اتفاقى بود كه شما را ا ينجا رساند ؟
 دختـرم بودم از همـان رمانــى كه اين كآيتان كشتى مرا مجروح ساخت .
-
 مدت يكماه براثر اين جراحت نـتـواني
 كارابان كه از شنيدن كلمه تلكراف شوكه شده بود بر سيدو سيلــهـ تلكراف ؟

_Tاه كه احمد تلكراف كرد .
 اولين بارى بود كه بدون اطلاع شما مخابره كردم قبول كنيد كه كار خوبى كردم - بلى بد بود الما خوب كارى كردى ولى دراين بار از تو كله نمىتم
سليم بدنبال سخنان خور كار كفت بعد از وصول تلكراف دانستم
 جمع Tورى كرده خود را به اسكار انـاترى رساند بجاده كنار دريا انداختم كارابان كفت به فضل خداوند خـا خـيلى به وقت رسيديد و اكر شما نبــوديد مـا نابـــود شده بوديم وقتى هم رسيدِيدما در حال جنى بوديم سينيور يانار كفـت خواهرم هم نشانداد كمميتواندتيراندازى كند
وان ميتن زيرلب كفت حه زن عجيبى است .
دراين موقع اولين شفق صبح شروع به تابيدن نمود و چجند لكه ابر كوجك جلو آفتاب را كرفته بود .
 داريم و شما جكونه توانسيتد در اينجاده كه كشانده بود یبدا كنيد .
و احمد افزود در حاليكه از شهر دور شدهاميم .
 جاده اسكواترى هستيد و درجند فرسنكى دريا هستيد .

كارابان با تعجب كفت حه كفتيد ؟
سليم با دست نقطه شمال غربـ را را نشان داد و كغت Tنـجا كنار
بوسفور است .
حقيقت همين بود و بتدريج كه هوا روشن ميشد ابرها كنار





رسيدند


اسكواترى اين حومه Tا Tسيائى قسطنطنيه قديمى
 منظره بسيار باشكوهى را نشان ميداد ـواد .
ساعت نزديك ظهر بود مهمانان انـان آهوارد در در يكى از هتلها


دو نامزد كه بسوى عروسى مىروند خوشحال بودند .
 مى مشرد وميكفت اين غذاى
بودم و اميدوارم كه از آن لذت برده باشيد .

وان ميتن كفت دوست من كارابان من هيج كلماى از اين سغر
سارابول كفت اكر شما به كرد ستان بيائيد از اين بهتر از شما جذيرائى خواهيم كرد .

- جطور خانم سارابول من قول ميدهم كه در كردستان از شما
ديدن كنم •

و ما هم سعى ميكنيم كه از Tمدن به نزد ما بشيمان نشويد و

خانم افزود همحنين هرجه باشد از هلند بهتر بشما خوشميكذرد . و هنكاميكه سارابول بطرف بنجره رفته و خارج را را نكاه ميكرد وان ميتن به كارابان كفت كمان ميكنم وقت آن رسيده كه باو بكاريم اين ازدواج بخودى خود باطل الست الـا - بلى دوست عزيزم اين ازدواج باطل است مثل اينكه هيج

واقع نشده .
.
 بعد در كوثهاى نشست و در فكر اين بود كه خكونه بايد بازى
را شروع كند

كارابان يرسيد احمد تو جه نظرى در اين مورد در دارى؟ احمد كنت نبايد فراموث كرد كـر كه او اين فداياكارى را كا كه منجر به
ازدواج با او كرد برایرهائي ما بود .

 را امضاء كند براى يك ارويائى باطل كردن اين ازدواج كار آسانى

در اين وقت كه•Tمازيا نزديك آنها شده بود كارابان دستش را كرفت و كفت وقتى فكر مىكنم بواسطه لجاجت من بور بود كه شما
نزديك بود از دست برويد .

احعد كفت هرجه بود كذشت و ديكر دربارها دآن صحبت نكنيم در اينوتت خانم سارابول نزديك نامزدش شد شد كه او او را متغكر

ديد واحساس ميكردك مشكل است اين مرد با با او كنار بيايد . ـ دوست من وان ميتن شما را حه ميشود مثلاينكه خيلى متغكر هستيد؟ يانار كفت بلى همينطور است شما در چه فكر هستيد بهتر

است اين بوسفور را بـا نشان بدهيد همان طور كه ما كردستان را بشما نشان خواهيم داد وان ميتن ازاين حرف تكانى خورد ولى سارابول باو مهلتنداد

و كفت بيائيد كمى بيرون برويم
وان ميتن كفت من در اختيار شما هستم ر م




 تا مراسم اين عروسى بركزار ميشود Tا

كردش و سياحت بسغر برويم

يانار كفت بلى بوسفور اما مثل اينكه شما در حالط الطبيعىنيستيد درحاليكه بلند ميشد كفت بلى من حاضرم اما قبلا " ميخواستم - حه ميخواستيد ؟

- ميخواستم خواهش كنم كه قبلا " با هم حرف بز بـنيم ر ـ ـ يك ملاقات خصوصى بسيار خوب من شما را با خواهرم تنـها

سارابول كه نكاهش به وان ميتن بود كنت برادر شما هم بـمانيد

كارابان كه ناظر اين منظره بود كفت خدايا او جكونه ميتواند
خود را از اين تنكنا نجات ات بد هد ا
احمد كفت كار بسيار مشكلى است .
از اينجا دور نشويم شايد بتوانيم تاسرحد امكان بار بار كـك كنيم احمد و بورنو و نجيب و نیزيب بطرف دررفتند كهاينمبارزين

را الاد بكذارند ـــارابان وقتى از جلو او ميكذشت دستش رافشرد
 اطاق ديكر مراقب شما خواهم بود .
 سالن تنها بودند و مرد هلندى با انكشت بيشانى خود راني راميخارانـي


سارابول بطرف او رفت و كفت :
سينيور وان ميتن جه ميخواهيد اريد بـا با بكوئيد يانار كفت يالا صحبت كنيد ري
وان ميتن كه زانوى خود را كرفته بود كفت بهتر استبنشينيم


الظهار كنيد ما كوش ميد هيم
وان ميتن باتوسل به T اخرين انرزى خود كلماتى بر زبان Tورد

خانم سارابول مطمئن باشيد اما با بسيار متاسفم

باره ازدواج است اكر بخواهيد Tنرا اصلاح ميكنيم .



بوده او مردى نبودكه با او ازدواج كنم •


ـ شايد من در آنوقت درحال طبيعى نبودم وخانم ـارابول هم T Tنجا نبود .
نه اين يك اشتباهى است اطلاعاتى كه داده شده درست نبود

م اطاق را اشتباه كرده بودم م
سارابول كفت حقيقت همين است ؟

سارابول كفت :
اشتباه نكنيد هنوز ازدواج ما كامل نشده آنحه در طرابوزان
 اطرافيان شما در مورد شما اشتباه كرد هاند وقتى به كرد



- برای بار آخر ميكويم همين لحظه باي وان ميتن با لهجهه تمسخراميز كفت شما ميا ميتوانيد برويد بريم بميل

خود ميتواند برويد و كسى مانع شما نخواهد شا شد اما ما من نميروم


اعتراض ميكند كفت نمىرويد .
-
يانار در حاليكه دستها را بغل كرده بود كفت مثل اينكه
ميخواهيد در مقابل ما سرسختى كنيد .

- بلى من اين قصد را دا دارم


سارابول درحاليكه بطرفاو قدم برميداش

ميدانيد كه در سن پانزده سالكى بيوه بود مان
وان ميتن كفت باشد خانم
ميل خود اين كار را بكنم جه خواهد شد . يانار كه دست خود را بـه السلحه خويش برده بود كفت براى

اين كار فقط يك تير كافى است
سينيور يانار دراين مورد اشتياهياهيكنيد وشمشير شما نميتواند
 نخواهم شد و ازدواج ما از اين ساعت باطل است

اكر مادام سارابول از شوهرهاى خود بيوه شده من كسى نبودم
كه از طرف زنم بيوه شوا
سارابول كفت او شوهر كرده بود اما از كفتن اين حرف بشيمان

- بشما كفتم كه من فقط براى خلاصى دوستانم بود كه تن باين
كار دادم و فداكاكارى كرد كردم •
 اولين خانم وان ميتن نمرده و من بيوه نيستم و او در هلند منتظر من است .
زن توهين شده رو به برادرش كرد وكفت مى شنويد جه ميكويد
- بلى مى شنوم
- خيال كنيد كه من خواهرتان را كول زد م .

- و اين خائن هنوز زنده است است

وان ميتن كفت اين دو نغر كرد از حال طبيعى خار خارج شدهاند

 فرياد بطرف او حمله كرد كه خوشبختانه صداى او در خارج شنيده

IP
درب سالن با شدت باز شــد و سينيور كارابان Tنـها را از هم جدا كرد واحمد كت :
Tا Tه خانم اشخاص را براى سوءتفاهم اينطور خفه نمىكنـد . Tا Tازيا كه احساس محبت وقدردانى كامل از او ميكرد ميكفت

بهبينيد او را به حه حالى انداخت ارياند
در اين موقع نىزيب وارد اطاق شد و ثـكرافى بدست وانميتن داد
وان ميتن تلكراف را كشود و كفت اين تلكراف از معاون خودم است بعد تلكراف را خواند نوشته بود هفته پيش خانم دركذ شته است .
وان ميتن تلكراف را در دست مهاله كرد و مبهوت ماند


ميتن روى مبل نشست و بورنو مىكت آخرش اوخودثرادرباربوسفر
غرق خواهد كرد .
كارابان كفت خودش را غرق ميكند و از راه انتقام نجات خواهد
. يافت

اما صحنه ديكر بوجود T Tمد ويانار و خواهرش بزور او را را ازسالن
خارج ساختند و بورنو كريهكنان بدنبال او او ميدويد


احمد كفت مراسم عروسى در اسكواترى بركزار نميشود .

- برالى حه ؟

ـ سليم كفت در اسكواترى اين امر امكانيذر نيست بايد در
قسطنطنيه انجام شود .
مثل اينكه عوضى مى شنود كفت جه كفتيد در قسطنطنيه بايد
باشد و براى حه ؟
براى اينكه قاضى السكواترى از امضاى قرارداد ازدوانواج امتناع


و در قسطنطنيه است .
ابروان كارابان درهم كشيده شد ا




Tازازيا كه بدنبالش افتاده بود كفت برويم
 ميكنيد
كارابان ساكت مانده بود .
ساريم كفت بيائيد
Tازميا كه دست او را كرفته بود كفت عموجان بايد با زور شما
را ببريم
سليم كنت من يك قايق خوب تهيه كردهام و براحتىميرويم .

كارابان فرياد كشيد از بوسغور رد بششوم .
سليم كفت البته .
و اكنون كه بـدون هرداخت پارا دور دريا راكثتيد ديكرد راينجا
نبايد مخالغت كنيد .
كارابان كفت من اين پيشنـهاد را رد رد ميكنـ

احمد كفت : ازدواج ما كه با يد امروز اجرا ما
ـ شـما بد ون من عروسى مىكـيد ؟
احمد كفت اين غيرممكن الست شما عمو و قيم من هستيد و
ميدانيد كه حضور شما ضرورى است است

- بسيار خوب احمد صبر كن تا من منزلم رادر اسكواترى معين

كنم بعد در اينجا ازدواج ميكنيد
تمام اين جوابهها حنان برنده بود كه كسى اميد نداشت او را
متقاعد سازد .





 قسطنطنيه از جا حركت كنم
هركز حاضر نتخواهم شدو حر حاضرم درياى سياه را دور بزنم و
اين جريمه را نهرداز مر ما
و درواقع همان لجاجت اوليه را از سر كرفته بود .
احمد كفت :
كارى را كه شما مىكتيد كار خوبى نيست اين لـجاجتوسر سختى

در چنين شرايط بحرانى ازمردى مانند شما شايسته نيست ما نسبت بكسانى كه هيحوقت بشما بدى نكردهاند اسباب ناراحتى Tنـها را فراهم ميكنيد
كارابان با Tهنكى كه نشان ميداد خشم وغضب او شدت یيدا
ميكند كفت احمد خوب فكر كنيد جه ميكوئيد ـ خيرعموجان قلب من ديكر طاقت ندارد و بايد Tنـجه را در ا

ميكويد .
 حرفـُ نزنيد اكر اين ثروت با اين شرا ايط ايط از دست شما ميرود از ازدواج صرفنظر كنيد .
احمد او را بـخود فشار داد غيرممكن است از از تو صرفنظر نمايم


مى ماند از. بوسفور بكذريم الـريم

حال طبيعى نبودTازيا را با بطرف در كشيد
سليم كه باز ميخواستا

_ ـارابان كان
Tمازيا در حاليكه T اخرين نكاه خود را به كاراباب مان ميانداخت و

و بطرف در رفت كه احمد باز براى بار آخر ايستاد و كفت : عموجان يكبار ديكر ميكويم كه شما حاضر نيستيد با با ما با به قسطنطنيه بيا ئيد ، أ درارنجا قاضى مراسم عقد ما رابانجام برساند كارابان درحاليكه پاها را بههم ميكوبيد كفت حییی را را كه من امتناع ميكنم اين است كه نميخوا هم برخلاف قاعده اينمالياترا

بـردازم •
سليم كفت كارابان بسى كـبد .

- خير به خدا قسم خير .





 :-
 نـدم ميزد . ا خود كفت نه بخدا اين كار شايسته من نبود دور درياى الـا


 Sا لا دارم ميفروشم و از كار تجارت دست ميكم بهاحمد ميدهم تا ثروتى را كه از دست داد داده جبران كند . او با با اين
 رخواهم شد .
, درحاليكه حرف ميزد ، در درون با خود در حال ستيزه بود و مىكت :
تسليم آنها بشوم و اين ماليات را بـردازم ، هركز كاروا كابان

 ـالا بركشتهام و با مسخره باز هم اين مالبات را بمن تحميلكند .

 خواهد زد .
آرى احمد حاضر نشد بـذيرد او با حالتـى رنجيده و خشمناك





دو یشقاب بهها یريد و او كمى 'رام شد .
 بشوم وانیهم براى خودخواهي بايد جلو اين حالت را كرفت الما من تسليم شوم هركز • خدا بمن كمك بكند .
و بر اثر اين خشم و ناراحتى كه خود را نتوانست نكاهدارد با با
سرعت تمام از سالن خارج شد .

ه ا- بايد حوادث كارها را درستكند
اكــر ســواحـلـل اسكواتــرى هر از جمعيت و هياهو بوددرساحل




 يـداى شادى Tا مدورفت مردم را مى شنيدند .
در بـين تمام اين جمعيت كه هياهو مبكردند ريند وان ميتن كه حالا
 و برادرش سينيور يانار كه بورنو نيز بدنبال آنها خواهى نخواهى
ميا مد ديده ميشد .

احمد وقتى دراسكه رفقاى همسفر خود وان ميتن وسارابول و بانـار را ديد خيلى خوشحال شد زيرا اينها هم خانوادهجديدى
بودـد كه وارد شدند .
 درحاليكه ميكفت :
بلى سينيور وان ميتن وقتى به كرد ستان رسيديم ما هم حنين

جشنى خواهيم داشت .
وان ميتن در حالت اجبار ميكفت خانم سارابول سعى ميكنم آنجه را كفتيد قبول كنم .
البته اين جواب خشك يان
خوبى مى
در اين حال باز فريادهایى خوشحالى در بين جمعيت برخاست

احمد در ضمن صحبت ها عموى خود را خوب مى شناسم و با ابن حال انتظار نداشتم در در يك

چنين موقع حساسا لجاجت خود عروسى مرا بهم بز بزند .
نجيب كفت من ميدانم تا وقنيكه اين تاكس را بايد برداخت




احمد اينبرای نتما است كه متا اسفم .



 سليم كه سخت عصبامى بود ميكفت اي كارارابان لجوح جه


Tا او ـبود كه ابن بلا زا بر سر او آورد .

سده ود ایی حرفها را ممى سـيد ودرعالم خودش ـود .

- وان ميتن را ميكوئى بالاخره بر او توفيق يافته و خود را نجات خواهد داد . بورنو سرى تكان داد داد و كفت ثايد ولى درهرحال ارباب من در

اين دام افتاده است .
احمد و همراهانش توجهى نداشتند Tنهها درشرايطى بودند كه با بان مسائل اهميت نميداد
 تمام بندبازى اكروبات ميكرد و هیه فرياد ميزدند آن آن است كه از طناب لائين مى با بد .


 اما دراينحال فريادى
 بعد از اينكه دست الستروجى را فشرد حلو احمد ايستاده ای بود و او را نكاه ميكرد .
احمد با تعجب فرياد میى وكشيد كارابان عموى من و درهمان
 اين شخص سينيور كارابان خود

 كه جاى همكارش را كرفتم و من هستم كه از بوسفور كذشته و سشما ملحق شدم تا قباله عقد را ا امضا كنم .

من ميدانستم كه هركز شما ما را رها نا نخواهي
نجيـ درحاليكه كف ميزد ميكفت بايد همينطور باشد .

وان ميتن كفت شما چه مرد عجيبى هستيد كمان نمىكنم در
تمام هلند نظير شما هيدا شود .
سارابول كفت عقيده منهـم همين است رد
كارابان درحاليكه روبه رئيس یليس كرده بود كفت :



شد دوهزار آن مخارج بين راه را قبول كرد م .


بزند فقطكفت من تنهها بشما تبريك ميكويم صداى تبريك و كف زدنها از از همه طرف بكوش رسيا رسيد و تمام اين
 خويشجمع كرده بود . اما او كسى نبود كه در حال پيروزى وقت خود را تلف كند و
فرياد كشيد :
|' احمد كفت بلى عموجان نزد قاضى برويم شما بـهـ بـترين مردان

د دنيا هستيد
كارابان كفت هرحــه شمـا از سرسختــى مـن بكوئيد فقط دلم ميخواهد كه با من لجاجت نكنـد
 ظهر همان روز قاضى قباله عقد را تنظيم كرد ود ود عاها

قوانين شر عى با T ازازيا ازدواج كرده بود .
 براى سفر كرد ستان Tماده نمود و قرار بود در كرد ستان تثر يفات ديكرى بموقع اجرا كذاشته شود .






 حه بكويم ودرحاليكه اين حرف را ميزد تلكراف را از جيب بيروى آورد و چنين خواند :

 دارد بعد تلكراف را از دست او بيرون Tورد و تلكراف را كهاوغلط خوانده بود چـنين خواند .


ملحق شود و عازم قسطنطنيه شد ـ
بنابراين او مرد بـيوها نـا نبود
اين كلام از دهانى بدهان درد ديكر كذشت درحاليكه كارابان
ميكفت اين درست نيست د
وان ميتن فرياد مىكشيد اين تلكراف اشتباه نيست من سيوه

 شنيدن این مطلب بر! لازم است كه تسليم شد وان ميتن زن داشت و همان روز زنش بـ به عنوان آشتى با دسته كلى خواهد آ امد
 است كه ما . . .
 و بعد از

 عبور از اين دريا را فراموش كرد .
 جون او نمى تواند از موسفور بكذرد امتياز اين قابق را الاواوخريدارى كند
اين مسئله باعث شهرت كارابان شد و اوراازسرسخترين و لجوجترين مردان دنيا شناختند .
بان

