

# زندگّى چی 

## نوشته يان مارتل

مترجم كَيتا كَركانى

$$
\begin{aligned}
& \text { Martel, Yann }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زص. } 9
\end{aligned}
$$

ISBN 964-405-355-9
نهر'-تويسى براساس اطظلاعأت نيبا.

مترجم. ب. عنوان.
Nr/or PS roga/ idryja
plyfj
irar
irst
sir_rave
كتابخانه مطى ايران


## نشـر علم

زندكى بیى
نوشته يـان مارتل
ترجهـ كبتا طركانى

$$
\begin{aligned}
& \text { ليـرَّرُافى: بأختر } \\
& \text { جاب: آنتاب }
\end{aligned}
$$





http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/ http://bashgaheketab.blogspot.com/
زند كى يى



## درباره نويسنده:





 نويسندگى زندگى اش را تامين مى كند. او وقتش را با با تمرين يوكَا، نوشتن و كار داوطلبانه در يك وأحد مراقبت موقت مى گّذراند. يان مارتل اكـنـون در مونترال زندگى مى كند.



## مقدمه



 ميان كسانى نيز گمان مى كنتد موفق ثـدهاند در حالى كه سر سوزنى بـي



 تضميـن كتد.


 داستانى عجيب و غيرقابل „يـشبينى اتفاق مى افتد. داستـانى كه تا كلمهى 9

آخر آن نمىيدانيد كدام بخشت حقيقت است و كدام بخشث دروغ. بـا اين همــ مـىدانيد وقت خود را تلف نكردهايد، نويسنده بـه ثـما فرصت داده


 نتر يسته شُود؟

















خـوردند. آنهـا بـعد از نـجات بـه وبـيله يـــ كشتى سـوئدى و يـازگشت بـه انتَليس به جـرم قَتل مـحاكمه شُدند. نـكتهى مههم ايـن بود كـه تَا آَن زمان
 نـاديده گـرفته مـىشد. در بـرونده هـينوئيت بـراى اوليـن بـار مـقامات قانونى تصميمم گرفتتند مسأله را زير سـؤال ببرند. عاقبت آن سـه نفر متهم شناخته شدند. تا به أمروز فقط يكى دليل برأى قتل قابل قبول شـناخته شده، دفاع از خود. قتل در شـرايـط بسيار حـاد برإى بقاى حيات هنوز غيرقانونى است
 سبكى مى گيرند...
 حجهل سـال قبل از غرق ثـدن مـينوئيت نوشتـه بود. رمـانى به نام ماجراهاى

 دوسـتـث نـفر سـوم را مـى خورند... نـام ايـن مـرد ريـحـارد پـاركر بـود. و ایـن حهل سـال قبل †ز غرت شـدن مينوئيت بود.ـ
بـان مـارتل نـويسـندهاى است كــه مـوضوع كـارثـ را مـىشنـاسـد. او از مـذاهب مختلف سـخن مسى گّويد امـا حـتى اكَر نـدانيـمر بـسيار سفر كرده از


 اعتقادات مـذهبي و رهبران ديـنى با احترام و محبت حرفـ مىزند. قهرهان داستانش پسرك سرگَتتهاى است كه به جاى اختلاف و نبرد بين مذاهب

بـه دنـبال وجـوه اشـتراكى آنهـا مـى گردد و در نـهايت بـه خـدا مـىرسد. و كــدام وجـه انْـتراكـى بـالاتر از ایـن. از نـظر او هــندوها و مـــيتحيان و

 قومى و هذهبمـ هستتـن يان مارتل پيامآور صلح و دوستتى استـ. از نظر او تـمام اجـزاء جـهان مـحتاج يـكديگر هـــتـبـد و بـايد بـا صـبر و بـردبارى رإههای سـازش با هـم رأ بيابِنـد. او بـه وحـدت مـيان تـمام پديلههاى حـيات معتقَد است وو سعى مى كتد در قالب داستانت اين اعتقاد را بـ خواننده
 قهرمانثش ذرهذره بـه حـقيقت نـزديك مــشود و مـا را هـم قـدم بـه قـدم بـا خـود هـمراه هـىكتد. نظرياتش كاملا تازگى دارد. او بـه اسـلام، هــدوئيـــم و حـتى مـــيحيـت كـه مذهب خـانوادگى نويسنـده است از טيـدگًاه كاملا
 مـىيابد و در نـهايـت جـــتجوى او بـه يـافتت خـدا هـنتهى دى شـود. هـارتل خـدا را در اوج نـامـيدى مـىيابد و بــه يـارى ايـمان بـه او، فـهرمانش را از هولناكتريت كابوس, ها رهايى مىىدهد.

## يـادداشت نويسنـده:











 و يول كمى د/تـتـمه.



 ir


























كتـريلهمايحى /ز واقـعيت؟ مـكـر/يـن جـا بـه جـا يبى ذ/ت مـسئله را آتـكار







 نـويسندههانى تـازه كار است. مـوضوع ثشـما خـوب است، جـملهما هـمر خـوب












 به جا مى تَذلرد. مـ از ماتهران يادد/شّتشامى رمان ثشكست خـوردهام را بِست كـردم, آن 10

را به آدرسىى بـاختتىى در سیيبرى فرستادم و يراى باز يـس فرستادن مهر




 بستخانه بيرون آمدم تا جنوبب هند را كشف كنـمر.








 حقارت بار را بیٍ يرٍ.






























خد/ /يمان بياوريع".




 ثــد و بايد با خحونتحالى به تو بكّويمر در همان كشورى كه از آن مى آيى

به پإن رسيد.
"و باعث مىتــود به خدا/يمان بياورمج" "
"موضوع خيلى سختيـتْ" "نها آن قدر سخخت كه /ز عهدهماث بر بر نيايى"
 سفارثش دادم. خود را به يكديكَ معرفى كرديمه. اسـمر/و فرانسيس آديرو

جوب داد: "بايد حواست را كاملا جمع كنـي"
 "ديروز به آنجا رفتتر".
 "بله متوجه شدبه"




قرار دارد.
"ديدرست اسمى يد. وآن يكى؟"






 تلقن و در ميان نـه ستون نام فاميلى پيتل، پيدا كردم. وقتتى داشتـتم شـماره












 من /ست.

















بخش اول
تورنتو و چونديچرى


رنجهايم مزا غمغين و افــرده به جاى گَاشاشتند.



 بايان نامهام در سـال چهارم



 روح متشنجمم آرامشش مى بخشيد.



 مـطالعه قرار دهـم. ايـن مـوجود بـسيار فريبنده است. تـنها عـادت واقعى او ra
 اسـتراحت مى كند. أفراد گروه ما براى مطالعه بر روى رفتار هنگّام خطاب
 ظـرف پـلاستـبكى قـرمز پـر از آب را روى سـرهاى آَهـا قـرار دادنـد. صـبح روز بـد هـنوز ظُرفها سـرجايشان بـودند و آب داخـل آنها از حـشرات پر شـده بود. تَنبل مـوفع غروب آفَتاب از هميشتَه پركارتر است، بايد كلمهى






 مـقياس Y تا • ا، در صـورتىكه Y نـشان دهـندهى كـندى غُـير مـعمول و - ( نـشانهى تـيزهوشى بأشد، بـيب ( I9FT ) بـراى حس ذائقه، لامـسـه،

 كنـيد، بايد دو يا سـه بار به او سقلمه برزيد تا بيدار شـود و تازه آن موقع هـم خـوابآلود بـه هـر طـرف نـگاه مـى كنـد جـز بـه سـوى شـما. اصـلا مـعلوم نـيست چـرا بـايد بـه شـما نـگاه كـند چـون تـتبل هـهـه جـيز را در تـيرگى محوى مىبيند. در مورد ثــنـايى همه، تـنبل بيش از آن كه ناثــــوا باشـد به


 بقيهى حسهـايشان بهتر است نبايد جَندان مـهمر به حسـاب آورد. كَفته










 يا محيط اطرافش دارد. تيرلر (1999) گَزارش دادي: "لبخند ملايمى هميثّه



 عابدى كه غرق دعاسست، يـنى موجودا





 حيات، خدا را به يادم مىآورد.
هركّز با هـكاران دانــــندم در رشتهى علوم مشكلى نداثـتـهر.







 عذهبى در دنست خناپنيران نبسـت). اگَر بـه خاطر وجود يكـ یسـر صورتى




مى نْـود.

هنوز ايـن ثـكـت كمى يرابهم دردناكى است. ونتـى در زتدگى خـيلنى






 هن از اين كار تعجب نمحى كنم. دليلل اين كه مرگ اين فذر خودش را به




 صورتي موزد توجد كميتـهى كمكـ هزينـهى تحصيلى رودز هـم شرار گـرفت.



 المقدس و هاريس هستند.
در مـورد زنـدگى كارىام حـرتى بـراى گـفتن نـدإرم جـز ايـن كـه كـرالوات مـشل يــ حـلقهى كـمند أست و اگَر آن زا وازونـه كـنيد هـمين هـهم خـواهـد بـود، بـا ايـن حـال اگّر مـردى مـواظب نـباشد إين وـــيله او را بـه دار خـواهـد آويخت.





 ريــحأرد پـاركر هـنوز بـا مـن مـانده أست. هـركّز او را فـرامـوثى نـخواهـمر كـرد.

 عشتَ دارند. اين از عجايب هل آدمى الست. هنوز نمى فههمهم چطور توانست
 بشـت سـر نتَاهى بياندأزد. اين درد متا, تبر قلبم را ريز ريز میىند.






 كريه مىانداختـند.







 شانهها و پششْم باقيست.











 را الز دست داد.

## . $T$






 المل مطلبت.



 در هند براى نتـان دادن احترام و محبت به كار مىروود. ماماجى در دور دوران










 ra


 شنا مىكرد.





 زمين افتادن دستهايُشان را تاب مىىدادند. راوى هم كاملا به اين كار بى علاقه بود.


 دريا دراز كرد و كفت: "اين هديهى من به به توست."






 ماماجى صبور و مشـوت يود.

 حباب دريا چشت كرديم و به سـراغ فضـاى مستطـيل شــكل و سـكون رسمى (و پرداخت وروديه) در الـتخر آشرام رفتيهم.

 جا مـىآوردم. از لبـاس كـندن و بـرهنه شــدن ايـن پـيرمرد بـا وقَار در كـنارم


 آمـاده بـود. در ايـن رفـتار نـوعى نـادتىى حـماسى وجـود داشت. دســتورات
 اين هـم عميقا لذتبخث بود كه بتوانى آن قَدر راحتتر و سريعتر حركت كـنى، تا آنكه عملا هييتوتيزم شوى و آبى كه از راه آب مىريزد برايت بـه

مايعى سـبـــ تبديل شـود. ايـن مـن بـودم كـه بـا لذتى گــاماآلوه، يـه أثـارهى امـواج نـيرومندى كـهـ

 مىاندازنده به سـوى دريا برگشتمه. وقتـى حـدود سـيزده هــال داثـتـتم هـديهى تـولدم بـه مـاماجـى، دو طـول كامل شنـاى پروانهى درست و حسابى بود. در آخر چنـان خسته شُده بودم كه به زحمت توانستم برايش داست تكان بدهمه.



 rY

اسبهـاى آبـى خـيلى راحتـتـر از آبـى كـه يـكى از آنهـا در آن حضور داشت مىشد اداره كرد.











 حـد معمول بـود. آب السـتخر بـدون تصفيه و كَرم شــدن، يـكراست از رود








 دلگِينى يـكـ جـاه مــتراح بود، مـاماجى از آن بـا لبـخندى از سـر علاقه
حرف مىزد.









 دورهى بازىهاى یـاريـس در 19YF، افتتّأح شد. استخرهاى متعدد ديكرى هـم بودند.
امـا از نظر ماماجى هيج استخرى از نظر شـكوه و جلال به پای پیـيـين
 تمام جهان بود.








 rq






 بود’... آنجا اين طورى...."

خاطراتش تا أن دور دورها برود.


 نام گرفته: پيسين موليتور پيتل.

ملت كههنــال و خوب مـا بـَ عـنوان جمهورى تازه هفت سـاله شده بود كه





 اداره مىثـد.







 Fi















 آب شـنـاورند. هـرجه بـيشتر نـعًاه كــيد بـيشتر مى بيـينيد. شـما در شــهر باغوحشث هستيد.



















 مقدارى لذت و سردردهاى بسيار به همراه داثــيت.



 دوران كودكىام ثـيرها ساعت شماطهـا




 اورانــوتان هاى در حـال كث و قـوس آمـدن و خـميازه كـشيدن هــم مـرا

## Fr









 زائدهى زير كَلويى، يـا موجودى كوجكاي











 كه سـر فـرصت كـشف كـردم ايـن كـه فيلى داشتـته بانشى تـا با رفـَارى
















 مبهوت مى كتند.








 F 0







 جنين تصورانتى دارند. اما وضع ايِن طور نيست.













 جاى ديگر برود، چرا يكى حيون كه بر إساس طبيعتش بسيار از انسان




















 نايستادها


 fy

هـستيد! آزاد مـثل يـك بـرندد! بـرويد! بـرويد! فـ كَر هـى كنيد بـايد از


 مـاست. صاحب آن هستيهم. سـال ها در آن زندگّى كردهايم. تِست فطرت، پليـى را خبر مى كنيـم."
 چـنين احـــانى دأرند. حـيوانات طـرْدار مـالكيت هــتـند. ايـن رمـز دركـ
 جبر بیرحمانهى طبيـت را تحمل كـند: یرهيز از دشمن و عمل دثـور

 جانوران خـشكى، مـرغدانى يـا آكراريوم، هر يـكـ قلمروى ديعگر است كـه تـنها نـكتهى غـيرعادى آن وسـعتـ و نـرديكىىاش بـه قـلمرو انـسانهاست.


 در خـانههای خــودمان انـجام مـىدهيه: آنـحچه را در طـبـيعت بـه صـورت
 براى مـا غـار ايــنجا قـرار گَرقته بـوده، رودخـانه آنـجا بوده، مـحوطهى ثـكار يكـ مـايل دورتر بوده، مـل ديده بانى كنار آن قرار داشتـه دانهها جاى

 شـــرهاى أب در دسـترس جـريان دارد و مـا مـىتوانـيـم كــار مـحل خـواب



 بـاغوحشث بـى


 تـوشيدن، بـراي حـمام، بـراى تيمار شـدن و غيره - و فـهـهيدن ايـن كـه رفتن به ثـكار ضرورت ندارد، غذا شـش روز در هفته حاضر است، در مورد فضنى باغوحش همـان احساس مالكيتى را پيدا مى كثد كه نسبت بـ جـ جاى تازهاى در طبيعت خـواهد داشت، آن جا را جستجو كرده و كثـف مى كند و آن را بـا شـيوههاى عـادى نـوع خـودنى، مـثلا شـايد بـا ادرار كـردن، نـشانه گَنارى مى كند. وقتى ايـن مراسـه, جا بـه جايـى انجام گَرفت و حيولن مستقر شـد، حس نـمى كتن مـستاجرى مضـطرب و يـا يـكـ زندأتى اسـت، بـلكه بيشتر بـه يكى مـالكـ شباهت دارد و در مـحوطهى خـود نيز هانـند قلمرو در طبيعتـث چـــــن رفـنارى دارد، هـمانطور هـهم در صـورتى كـه تــلمرو او مـورد تهاجاجم



 مـمكن است كـسى ادعا كند اگر حيوان مىتوانست از روى هـوش برگز ينـد
 و طـبيعت در وهلهى اول عدم حضور طفيلىها و دثـمـنان الست و فـراوانى غذا و در وهلهى دوم تَعدد نسبى جانوران و كـمبود جا. خودتان فكر كنيد. ترجيح مـىدهيد در ريـتس اقـمت داشـته باشيد آن هـمر بـا ـــرويس اتاق Fq

مجانى و دسسترسىى نامحدود يه پزشـك يا اين كه بی خانمان بانـيد و يكـ



















 صبحكاهى بيرون آمده و دارد با قدمهاى استوار بـا به سـوى او مى آي آيـ مرد



 فـكر كـردند حـيوان از صــدأى بــه زمـيـن ريـختـه ثــــن تـختـههاى چــوب ترسِيِه.

 وحثى باقى مانده بتواند در آنچهِ از جهطان طبیِت به جا مانده باقى بماند).


 قفِسهايش را از بين بردهاند. من حالا آن را در تنها جايى كه برايـث باقى هانده جستتجو مى كنمه در خاطراتمه.

## . $\Delta$


 موليـّور ييّنل اين طور نيست


و تعجب مى كردند جِرا عمامه نمى گَذارم.










 $\Delta r$






وارد شدم.





 رنج آن باقى مى ماند.













اسبهايشان را كـه دهان هايـان كف كرده بود از دست داده بودند و ديِگر

 مـىشدند، و در دور بـعدى، هـمه چــيز از دانست رفته بـود. برأى هـاسخ دادن
 اغلب مـعلم مـتوجه نمىشُد مـرا چـه صدا كرده. بـد از لحظهای با خستگى
 هم كه از شدت ترما كلاقه شده بود، واكنشى نثــان نمىداد، نهـ بِوزخندى
 ـــال آخــر در هـدرسهى سـنت جـوزف حس مسى كردم مـــل حـضرت
 كه تقشهى رفتن يه مديته را كشـيد، يعنى هجرت كه آغاز تاريخ مــلمانان الست، من هم نقشهى فرار و آغاز دورهى تازماى در زندگىام را كتشيدم.
 پـونديچֶرى، رفتَهم. راوى بـه آنـجا مىرفتَ، و مـن بايد مـثل همهى برادرهاى

 توبه انداز كريكت و توپزن تيرومند بيسبال، كآيـان بهترين تيهم كريكت





 نقشـهى من ا; اين هم بهتر بود.



 مى تَفتـيـما
گَاناپاتى كوما, گَفت: "گاثاپٍاتى كومار."

ثـامشول هودها Fَفت: "شامشبول هودها"
 جانب معلم همراه بود.
آجيتا گَيادسوت، چجهار ميز آت طرفتر گفت : "آجيتا گَيادسون." بسامپات ساروج، سهه ميز آن طرف تر گَفت: "ــامپات سـاروج." استنلى كومار، دو تآ آن طرف تر، گفت: "استتلى كومار." هـيلوستر ناوين، درست نفر جلوى من، گفت: "ـسيلوستر تاوين." نوبت من بود. وقت شكسست دادن شـيطلان. مدينه، دأرم مىیآيهم. الز پشت هـيز بـلتد شـدم و با شـتاب به طرف تـختهى سـياه رفتمم. قبـل
 مى تَفتـمه، نوثـتـم:
th

$$
\begin{aligned}
& \text { بيسـين هوليتّور هيتل أسـت } \\
& \text { هـه هرا صدا هیینت } \\
& \text { زير دو حرف اول اسهم كوچکمחم دو تا خط كثشيدم - }
\end{aligned}
$$

بی ییتل

براى يردإئَت درست اضـافـ كردم

## $\pi=r л \uparrow$




 كردن هيزت بايد اجازه بعَيرى. "بله، آقا."
كنار اطـم من علامت زد. و به بِـر بعدى نگّاه كرد. منصور احمد گفت: "منصور احمد." من نجات يافته بودم.
گَائوتام سـلواراج گَفت: "تَائوتام سـلوراج." يك شروع تازه.
ايـن شـيرين كارى را با هـر مـلمه تكرار كردم. تكرار نـه فقط در در تعليم








 وقتى آن روز ددستم را بلند مى كردم، كه در هر فرصتى همه اين كار را

 درخـواست را يـذيرفتّند. حـتى شَـياطين سـنـت جـوزف. در واقـع ايـن اسـم



 تحمل كردم. حـتى بـرادرم، كايإيتان تيـم كريكت، آن خـدأى مـحلى، هـم اين كار را تَاييد كرد... هفتهى بعد او مرا به كنارى كشيـد.
 مـن سـكوت كردم. مىتوانست هـر قدر بـخواهد مسخخرهام كـند. برأى چرهيز از آن راهى وجود ندآتـت.
"متوجه نشده بودم تو اين قدر رنت زرد را دوست دارى"
 بـگويد بــغنود، بـخصوص يـكى از نـوپههايشت. زمـزمه كــردم: "راوى، منظورت چیيست؟" "از نـظر مـن ايـرادى نـدارد، بـرادر. هـرجيزى حـتى هـاى ليـمو بـهتر از بيسيتگ است." أو بـا بـى خيالى عـقب رفتـ و لبـخند زد و گَّفت: "صـورتت كـمى قـرمز ثـده.

اما در اين مورد سر به بـرم نتذاشت.
بنايراين، در آن حرف يونانى كه مثل كلبهالى با سقف حنبى موج دار
 كمك آن جهان را درك كتند من پناههمر را يافتم.




 هـمر بها هـمان خـوبى درست مـيكـي



 شُده قرار د/رد. ذخترهى غذايـى براى مقاومت در برابر هحاصرهى لتينتُراد.

## . $V$





 العاده عجيبى داشت. بالاي سـرش طاس و نوك تيبز بود، با وجود اينـ فك

 ايستاده بود، حـون ناكَهان ثـي





 شـاخههاى مـوى سـياه كه از توى گوشتهايش بـيرون زده بود و بـا رفتارى 91

 نــه در كـلاس بـلكه در بـاغوحتش كـشـف كـردم. او يـك بـازديد كــنـدهى

 پيروزى صنطق و علم نـيروى اجـسام و طبـيعت و بخصوص تصوير خوبى \$
 دادن ذاتش مـرسید "جـارلز داروين" پـدر انتخاب اصلح را صـدا مىىزد، و



 هـمه جــيز مـنظهم و تَحتح كــتـرل است. او بـاغوحش را بـا رضـايت خـاطر علمى ترك مى كرد.
اولين بار كه ديدم هيكل مثلثىاث در باغوحش بالا و پايـن مىرود
 عـنـان مـعلم دوستش




 تلاش براى يافتن يكى مـاده، بـه عـنوان چـارهأى موقت بـه فكر افتاد شـايد

 تمام مى شد. ابِن تجربه به طرز خيرتانگيزى موفقيتآميز بود. حتى بعد



 زيادى پِيدا كرد.

 تزد خود خواند. او كفت: "سـلام، بی" "سـلام، آقا. كار خوبى كرديد به باغوحش آمديد."



 دركى درست آن را داشته باشد."




 خيلى با مذهب مانوس بود.
 مذهب يـنىى تاريكى."



 گَفتداش را اصصلاح مى كند ـِا نه؟ ("فقط پلاتـيبوس، آقا.") "هـيـت زمــينـهاى بـرأى فـراتـر رفـتـن از تـوضـيح عـلمى والقـعيت وجــود نـدارد، و هـيج دليـل مـنطقى در كـار نـيست تـا حـيـيزى فـراتـر از تـجربهى
 اطـلاعات عـلمى نـشان مـىدهل مـذهـ مـهملى خـرافـى اسـت. خـدا وجـود ندارد.
او اين ,ا كَفت؟؟ يا دارم جـملههاى يـك ملحد ديـكر را بـ يـاد مى آورم؟؟
 نشـنـيده بودم.
"جـرا بـايد تـاريكى را تتحمل كـرد؟ إگر فققط بـه دقت نـگاه كـنـيم هـمه
جيز روثـن و واضح اسـت."

 نكرده بودم.


 مـردم ايـن طـور مـى گَوينـد، پـى. وقـتى مـن بـه سـن تـو بـودم از فلج اطـفال


 gF

است و بـه مـن مى تويد مـمانزطور كه يكـ دـاعت از كار بـاز مـيايستد، مـأ همر مىيمريمز. اين پايان كار استـ. اگر بـاعت درست كار نكند، بايد همين جـا و بـه دست مـا درنـت ثــود. يـــ روز مـا بـه مـفهوم تـوليد دهـت هـيـدا
 اين حـرفهها براى هـن كمى سـگڭـين بود. لحـن او درست بود ـ عاشقانه


 اگَر كـلمات او بـر مـن بـه انـدازهى فـلـج اطـفال اثـر مـى كَّأشت چـى بيمارى آت قدر وحشتناك بود كه مىتوانست خدا را در انسان بكثـد. او خـيمه زده و در گردث بر دريـاى خروثـانى كه سـطح قَابل اعتمـادى دأشت، به راه افــتاد: "امـتحان دوتــنـبه را فراموش نـكن. خـوب درس بخران، "! / If

## "بله، آتاى كومار."

او مـعلم محبوب مـن در پـوتيت سـميثارى و علت تحصيلـم در رشـتّى جــاتورشنانسى در دانــشعاه تــورنتو بـود. بـا او نـوعى خــويشاوتدى حس مـيكردم. ايـن اوليـن دليـل مـن بـود كـه آتـئيستها بـرادران و خــواهـرانـم از
 هم تا جايى كه ياهاى عقّل مىبردشان رفّته و بعد خيز برداشته بودند. بايد در ايـن مورد صـادق بانُـمـ. ايـن آتئيستها نـبودند كه مرا به زحمت مـىانداختتند بلكه اهـل جـدل بودند. تَرديد بـراى مـدتى مفيد است. هـمـى ما بايد از باغ "گَتـه مين" عبور كنيهم. وقتى مسيح ترديد را تجربربه كرد، ما هـمر بايد آن را تجربه كنيهم. وقتى مسيح ثشبى حتزانگیيز را به دعا گَذراند،

 $9 \Delta$

بكَريم. انتخاب شـك به عنوان فلسفهى حيات مثل انتخاب عدم تحرك به عنطن وسيلكى نقليه است.

در اين شنل ها به طور معمول مى گَوييم خطرناك ترين حيون بان باغوحش





 حلقه، سنجاق سينه و ساير وسايل تزئينى (نه فقط النـكا


 گـاوميشهاى



 sV




كَّشت.













 دآشت در دهان يكى كوزن ثـمالى ادرار مى مكرد.




 برهايشان را از دست دادند. ما مـردى زا دستكير كرديم كه با يك چاقـو

























چدر داده بود درست يشت اتاقك بليط فروشى با با حروف قرمزّ روشن




 مراتب خطرناكـتر از ما وجود داردن، و آن حيوانى به شـد

















بدر صدا زد:
"بحچهاها، بيايِيـا اينجا."







مادر توى حرغش دويد: "واقعا لازم است؟" چجهرهاث برافي برافروخته بود.



 را نجات بدهد."


 تـنيده مىتــــر
مادر با اصرار گَفت: "اما پیيسين چِى؟ او فقط هثـت سال دارد." "او از همه بيشتر باعت نكُرانى من استي
 انجامش دادهإ
 نكرده ام."

 VI




 يدر كفت: "با من بياييد."
ما مثل زندانىهايى كه برأى اعدام مىروند راه افتناديهم.




 ميمونها، جانوران دـم دار، غرفهى جانوران ختڭكى، كركّدنها، فيلهها و زرافهها رد ثديهم.
 بابو، نتهبان آنها ها منتظر ما بود. كَشت

























 داخل ببريد يا حتى به قفس نزدديكـ بشويد. روشن شّد؟ راوى؟ راوى محكم بـر تكان داد.
" "بيسين؟"
من حتى از راوى هم محكم تر سر تكان دادم. يدر نتاهتى را از من برنداشت
 كنده نشد و ــرم روى زمين نيفتاد.












 نجات دهد.

 باشيد."






 غرثرهايش نـرههاى هولناك و انفجار آميز را هـم اضـافه كرده بود بابو

بز را روى زمـين گَذاشت، يـهلوهايش بـه شـدت تكان مس خورده زبانش از







 تنها نشاتهى عصبيتش بودي



 نمىتونستيه صدايش را بشتويم.




 دورتر بود، ثـك داشت. خودث را را بلند كرد و دوبياره غريد ريد.

 صاف و بلندى بود.
دريجِه ناتَّهان به نرمى باز شد. دوباره همه چيز ساكت شُد جز بع بع vo




 نـمى دانمم قـبل از ايـن كه بـه هـوى آغوثى مـادر برگردم خـون را ديدم

 هـراس دچـار كــند. مـادر مـا را در آغـوتُ خـود گَرفته و بـيرون بـرد. مـا بـه شـدت عصبى شـده بوديم. مادر خششمگـين بود.


دجار وحثـت خوهنـا بود."
هـدايش ملتهب و مـرتعش بـود. ديـدم چـشـمهايش پـر از اشك شـده.

تگيتا، پـرندهى مـت، ايـن كـار بـه خـاطر خـودشان است. اگَر يـك روز يـيسين دستَش را براى نـوزڭ كـردن آن يـوست زيباى نـارنجىى بـه درون



 بود، آگر چهه این بار ملايـهتر بود.
بَدر مـا را نزدیِيكـ شَيرها و پلنگگها برد.
"روزگَارى مرد ديـوانهاى در اســتراليا بـود كه كمـريند سـياه كاراته داشت.
 بدجورى. نكحَهبانها صبح روز بعد نصف بدنش را پيدا كردند."

خرنــهأى هيمالـيـا و خرس.هاى تتـبـلـ.

 "بله، بدر."

 تبديل مي كند. روى زمينن مىتوانـند سريعتر از ثـمـا حركت كـنـد."
"بكه، پـدر.
"كفتارها."

 زنده مى خورند." "بله، يدر ."
" "ابانگوتان ها.


 پيـشبـينـى شُـدهاند. "بله، بِدر."
"شتردـغ.

 ميشكـد و بالاتنـه تان خرد ميشود." "بلَ، پـر."
كَوزن خالدار.
 حـملد مـى كتد و ان شـاخهاى كـوتاه و كـرچكى مـثل خـنـجر بـدنتان را

$$
\begin{aligned}
& \text { "بله، چدر." } \\
& \text { شتر عربى }
\end{aligned}
$$


"مىدهيد." سياه.

بازوهايتان را مىثـكنـد." "بله، پدر.


مثل كره نرم هستند."
"بله، يدر."
فيلـها.
"خطرناكترين حيوانات. در باغوحش فيلها بيشتر از تمام حيواتات



 شما مىنشـيند. مــخره به نظر مىرسدِ ــ اما فقط اين را تصور كنيـإ "بله، پدر."
"حـياناتى هـستند كـه نـبايد در كــارثان تـوقف كـنيه. فـكر نـكيد


 مـيتيرد، و عفونتى مـنورم و چـركيـن، تـبى بالا و ده روز بــترى شـلن در

بيمارستان در پيـش خطاهيد داثـــنـ".
"بله، پدر."

"بلِّه، پِر."
آن هـا در حـالى كـهـ از شـدت ضـعف مـىلرزيدند ديوانهوار دانـههاى ذرت
را
"خـوب..." يــدر خـمر شـد و يـكى از آنهــا را بـرداشت و بـلند كرد. "ايـنها
 أدأهـ دادتد.

 خـوكحِهى هـندى هـيجان زده در آغوش مـن قـرار گـرفت. جـطان بـود. بـه طـرف قفس رفتـم و بـا دقت آن را پِايِين أَوردم و روى زمـين حَـذاشـتمر بـهـ


 كَرفتن يك چاقو از طرف تيغهى آن است.


 عزيزشان سرهايشان را پايین أنداختهاند.



 "فقط صبر كن با همم تنها بمانيه. تو بز بعدى هــتى!

## . 9

ذات و هـنر باغوحش دارى عـادت دادن حـيوانـات به حضور انـــانهماستـ.


























 بعضىها اين كار را از حد مى گَراندند.

با همهى ايـن ها هـميتُه حيواناتى هـستند كهـ سـعى دارند از باغ وحشهـا













 حـيوانـات مستعد فـرار مـحسوب مىشـوند، آنهـا اغـلب بـيش از حـد عـادت Ar

كردهاند خودشان محيط مـورد نيازثـان را بـيافر يتند و سـخت مىتوانـند به محيط تازه عادت كنـند.





 تونانيى خوگرفتن است. هيج موجودى بدون آن آن زنده نخواهد مانـي














 را الز آنها بڭگيرند.














 خطرناكى و فرارى بلكه فقط جـانورانى وحشثى هستند كه سـى مى كتـند $\wedge \Delta$









 آن ها جٍه فكرى میکردرداند؟











 باتـد شـروع مىكـد به بيّج و تاب خوردن و غريلن.

دسى مىيينيد، اگر توى گُودال يك شير افتاديد، شـير نه به خاطر اين كه



 احتياط اول وارد ميدان شير بـيل بشود، و به طور كام كامل در مـرض ديد شي شيرها








 مىىخزند، عقَب عقَب راه مـيروند، غلت مىزنـند. بـا گَيجى فكر مى كنند: $\wedge 9$
"موجود عجيب و غريبى است، هرگّز ثـيرفرماندهاى مثّل أو نديدهايمه.اما



 نمى گيريـهـ"

 خصومتآميزترين و تهاجمىترين رفتار حيوانات وقتَى يـيش مى آيد كـي

















مردى بود كه كاملا از رفتَارهاى حيوانات أكاهى داشت.






 سوى جمعيت بر مى تردد و فرياد مىزيند: "تمايش ادأمه داردا و و حالا خانمر و آقايان، هريدن از ميان حلقههاى آتش واقعى..."

جـالب است بـدانيد ثـير كـه در برابر حيلههانى رام كـنـدههاى هـيرك رام رام







 قفسهاهى رنتين خود در كنارهى ميدان باقى بمانـند.



 وفادارتر هستند، بيثى از همه به حضور آنها نياز دارند. و و كمتر از هـهـ با با 94


 كردن باغوحث اين واقعيتى شناخته شده استـ.







 تصوير صليب جوبى سادلى قراي قرار دارد.






 $9 \Delta$

 خواهل ثـند.



















 دانههاهى برنج و حبـهاهاى قند.
يك مريمر مقدس ديكّر همر در الاق تاهار خورى /ست.

بالا در دنتر كارش يك كانسُ مرنجـى /ست كه كنار كامیيوتر حههار زانو
 يكى جانماز سبز در تَوشتهى اتاق قرار دارد. وضع مسـيح مشتخص است ـاو او



 كتاب روى ميز كثار تتخت انجيل /ست.





 روه










در مـن كاثتـه شـد و مـاند تا جرانـد برّند. از آن روز تأ بـد حال هـركز اين دانه از رنـد باز نابستأدهـ














































 روشن است؛ آتمان سعى مى كند برهمن را درك كند، تا با مطلق وحدت 1.1




 مربوط به اعمالمان تعيين مى انـود.







 دوست داشـتنى شان كه خـود را بـه تـعـداد بـسيار در آورده تـا بـــوانــد در













 خود به خدا، مسلممانان كلاه به سر هستند.





 هـرزمين هند درباره اين نيروى عظِيم و جههانى مهرورزى عاشقانه ثــــيدم.
 دنـبال كردم. و خداوندگًار كريشـنـا با دانايـى و عشتق كاملش مرا به مـلاقات با مردى هدايت كرد. جههارده ـــاله بـودم - و يـكـ هـتدوى خـرسـند ـ كـه يـكـ روز تعطيل بـا عيسى مسيح آنَّنا شدم. پدر كــتر مىتوانست از كار باغوحش فارغ شَود، اما در يكى از مواردى كـه فـرصتى يـافته بـود مـا يـه مــونار رفـتيهم، درست در كـرالا. مـونار دـحل

 $1 \cdot \Delta$

دنشتهاى تاميل ناندو بىاندازه گَرم بود. ما بعد از يكـ اتومبيل سوارى



















 مى رفتم، هـنوز داخـل بـك كليسا را نديدِه بودم - و جـرات انـجام

 زدم. ايـن ساختمان آنجه را در دروتش بود با ديورارهاى بلند آبى كمرنـت





















 حـرفهاش دوست داشـتن بود، و در نهايت تـوان خـود آرامش و هدايت ارائه مىداد.
 I. $\cdot \mathrm{y}$



 بودند.
جرات كردم و راه افتادم. وارد كليـــا شُـدم. معدهام جمع شـده بود. به

 قدم بكَارى؟؟ همين حالا برو بيرون!"









 مىشد اين صحنهى شكنجه را با كشيشى كه در خانهى كـي كشيش بخش بود، مرتبط كرد.
روز بعد، در حدود همان سـاعت، من وارد شدم
 بـه سـنگينى از راه مـىرسد. تَجربهى مـن بـا پـدر مـارتين اصـلا أين طور














فرصت بده خودم را بشـويه."

جه داسـتان صاف و سادمى عجيبى. عجب روانتنناسى غير طبيیى.





 آن روز بعدازظهر در هتل بـاكت يودم.

ايـن را درك مى كردم كه يكـ خدا بتواند با هر مصيبتى مقابله كند.





















 كامل است نابود كند؟ يإسخ بدر مارتين اين بود، عشق.





 "عجب! عجب! دهانت را باز كن." كريشـنا كارى را كا كه به او كا كفته شده بود بود







 كوتوله در آمده بود. او از پادشا







 نوبت بـه حـمله رسـيله، او ظاهر انسـانى مـحدود خود را با نيرويى كه هـيـيع



 بدهد.















 الهام بخشَى در اين بِسر وجود دارد؟ بدر مارتـن گفت، عشق.









 جها نوضيتى وجود داردتَ يدر مارتين تكرار كرد، عشّق.

 حرفتان را براى خودتان نگّه داريد.
 ناباورى و آزردتىى.


 جواب هميشه همان بود.
 مـايب بيشترى در او مى يافتم.



 IIT

مى گويد و مارك هم تاييد مى كند.

 بيگناه انتجير است؟






 أفريده شدن جهان فكر كنيد. حتى با معيارهاى نمادين، أين آَرينش با با








 فقط در يك زمان حضور دارد؛ همين حالا.



 نـر- أيمان مسيح را ديده باشد يكـ مسيحى است. تو اينجا در مانور مسيح ' أ دبدى.

 فكر كردم از شادى منفجر میشـوم
"سِرم، وقتى بركردى با ها هم جایى مینوثيهر." "بله، يدر."
لبخند خوبى به رويهم زد. لبخند مسيح.



 سر راهم قرار داده است.

السلام درست بـعد از آن، كـمتر از يـك سـال بـعد رسـيد. پاتزده هـانّه بودم و
 نبود. محلهاى كوحِك و آرام بود كه بر سر در خاتههايش نوشتَههاى عربى و هلالهاى ماه ديده مىشـد.


 كسى دربـارهى مـدارس انــلامى حـرف خـوبى بـزند -'بـراى هـمـيت بـا وجـود
 فقَط لبـههاى متـددى از آن به رتكـ بـبز در آمده بود، فضايى وسيع و باز دور يـك اتـات مـركزى خالى قـرار داشت. حصيرهاى دراز همه جـا جـا زمـيـن را
 منارهى باريكى به هو بلند شده بودتد














 پرت شد. نان روى تكهاى يهن تازهى گَار فرود آمد.


بودم.
او با آرامئى گَفت: "ّناراحت نباشى، گَاوى آن را خـوهد خـورد. يـىى
ديكَر بردار."

 براى آغاز گفتتَو گفتم: "يَس شما اينها را را درست مى كنيد."
 دست به داخل خانهاثي هدايت كرد.


Thumps UP .1 نوتى نوثـابه.










 أو راست ايــتاد. زير لب به عربي


 سر جايـئى نشـت. دوباره به جلو خـم شد. ايستاد. همهـ جايز را از نو آغاز كرد.






 119



 وسط كيــههاى آرد مدام به يادم مىآمد.





 احساس خـوثشايندى به مـن مىدداد. با اين كار فورا ارتباط هذهبى عميقى
حس مىكردم.













 كومار پيامبران هندى نوجوانى من بودند
 irr










مىزلدم.

در يكى از آن حالتنها از شهر بيرون آمدم و در راه بازگَشت، در نقطهاى










 هستم كه با مركز دايرهاى بها مراتب بزركَتر منطبق است. آتمان با الله

يكـ بار ديگگ, هـم حس كردم خـدا آن قدر بـه من نزديكـ شده. مدثها
 بود. در ملكـ وسيع آن ها تـنها بهَ پياده روى رفته بودم و داشتـم به خانه بر



 أَفتاب مىدرخشيد. در آن ريزث غبار طنليى در آن هواى مـاف و پر تللوا



 دــمين نـيست، چــون او جــسمر و رنگَ نــداشت.حسى كــردم او را ديــدم،
 زيبا و بـأندازه ثاهوار داشتـت با محبت عميقى به من ليخند مـىزد. بعد از چند ثانيـه تركمّ كرد. قلبهم أز ترس و لذت مىزد. حضور خدا بهترين پاداش است.













$$
\begin{aligned}
& \text { /نديشيـمر. اضافه كردم: }
\end{aligned}
$$

## .Y

 ع - ع - عشق!


 كاهش اكسيرّن در م ـ م ـ م مغز." و در آخرين لحظه به خاطر فقدان تخيل داستان بهترى زا از دست بدهد.

## H




 نمى تـدند.
كثيش مىيرــيد: "بسر شما به معبد میرود كه چكار كند؟"
 خودش ديده شده."







 |ri











 بعد فرو ريخت.










 بيشتـر نـَران توليد مثل ثيرها بود تا تاثيرات اخـلاقى يـا مسئلهى وجود.


















 مذهبىاش را باز كند، اما آنهـا جـنين كارى نمى كردند و به همين دليل او هم جرت میزد


 را در گروه همسرايانمـان ببينه."

والدـينهم، پانديت و امام جا خوردتد.
 است. بـدون غيبـت در هر مراسـم نـمـاز جمعه شـركت دى كـنـ و اطللاعاتـت

در مورد قرآن كر يـم به خوبى در حا!! افزايش انست."


 "وجا انحجام مىدمد."
واللدينهم، امام و كثيث مبهوت ثــده بودند.

پییسين موليتُور پيتل است و مسيحى است.
 مسلمان الست."

عنون يكـ هندو زندگَى كرده و به عنون يـك هندو هم خواهد مرد!" سـه مرد دانا نفس نفس زنان و حـيرت زده به يكديگر خـيره ثــنـنـ.


 هندوها و مـيـحیىها يت پرست هستتد. آنها خـدايِان بسـيارى دارند." پانديـت پاستخ داد: "و مسلمانها زنتهای بسـيار دارند." كـثيـي نـعاه تـحتَيرآميزى بـه فـر دوى آنهمـا انـداختى و تـقريبا نـجو
 هـانديت گَفت: "حـرند است! مـسيـحيان در مـورد مـذهب هـيـع چچـيزى نـمى_اننـ. IHF




بدون مسجز|تٍ
"حـون اليـز مذهب نـيركى ا; آدمهـاى مـردمأى نيبـت كـه دائـمر زز توى

 اين معحزْهما كافقى هــنـد.


واقع با ماسـت."
"ايـن طـور ابست؟ خـوب، خــا بـراى بـودن بـا شـمـا اعـمـل خـوب بـــيارى
 را بـه صـليب كوبيديد. بـرای بـرخورد با يـك پـيـامبر اين رفتارى از لسر تمـدن الهـت؟ حصضرت محمد (ص)، بـراى مـ كلام خدا را بـدون چـرنديات بـىارزثت

 گَويىهاى مصروعى بـود كه بـر اثر تـكانهماى شـترش به وجود آملده بود، نـه
 بود!


بيغمبر (صا زنده بودند، خودثان به شـما جواب مناسـبى مىدادنل." "خوب، حالا كه نيست! مـسيح زنده أست، در حـالى كه پـيـنمبر (م) شُـما مرده، مرده، مردها " هـانـيت بـه آرامهى حـرف آنهـا ,ا قـطع كـرد. او بـه زبـان تـاميل تَفت :
 irs

می_كند?
نـزدبك بود جش آنها تاميل بودند.
كتـيش به تندى گَفـت: "خدا جههاتى است."
المـام سـرشن را بـد نـشـانهى نـصديق مـحكمر نـكان داد: *فَقط يــى خـدا وجود دارد.



هسلمانان ثابت مى كند السلام چقدر بد است."


 گُاوها زانو مـزنـند."
" نـوكران يــى خــداى بــيعانهأنـد. آنهــا كــابوس تــمـام آدمههـاى غــير سفيديوست هستند."
 مىى خورند و آدم خططرند.

 كارتونى."
امام با لححن عهـيقى نجـو كرد: "خدا ـ يا بتها." پانديـت با صداى گرفتهاى گَفت: "خدأى ما ـ يا خـدايان مستعـمراتى." به سـختى مـىثـد چحهرهى كـدام يـك از آنهـا بـرافـروختـهتر است. بــه نظر محردسيد دارند منفجر دیشوند. 1 14F


مردان دانا همزمان فر ياد زدند: "بله! هذذه ـ يكى مذهب!"

بلند شدند.






 باثد. اين غير ممكن است. او بايد انتخاب كند.


 مادر به من نگاه كرد.

 فكر مى كنى؟؟"

 irv









 حالىى كه لبخندهاى خشك و و زوركى به لب دا داشتـتد دور شـدند

 جواب بدهد به نزديكى ترين دست فروش رو رو كرد. مادر با حالتـى ملايم


 خورديـم.

## .TF









 تعطيلات بكذرانى." و هجويات ديگرى از اين قبيل.

## . $\%$

و ايـن پايان, كار نبود. هميشُه كـــانى هستند كه دفاع از خـدا را وظـيفهى





 كلمات خشـم آلودى به زبان مى آورند. ميزازن خشـمشـان حيرت انتَيز أست. نحوهى برخوردشان هراسا آور است.





 براى دفاع از خداً.

 حس كـنم. گَاهیى بـرهمنى مـرا از احــــاس نـزديكـ بـه خــدا دور مـىرانـد.

 انگار كه اين خرده بينىهاى كوچچك نفعى به حال خدا داشته باشهد.


كاريمان.
مـن از شـركت در مـراسـم دعاى مـريمر باكره دست برداشـتـم و به جاى


 و خدا فاصله ايجاد كنـند.
 ديدن پدرم به دفترش رغته. "یلر ؟"
"بله، پیيسين؟"
"مى خطاهم غسـل تعميد داده ثوم و يك جانماز هم مى خوطهم." كــلماتم آهـستهـ انا ثـــدند. او بـعد از چ

$$
\begin{aligned}
& \text { كاغذهايش بلند كرد. }
\end{aligned}
$$


 تعميد داده شده باشـهم."
 كنى؟
"چحون من خدا را دوست دارم."
 آن نـاراحت شــده. فكـر كـردم دوباره بـه مـن بــتتنى تععارف مـى كـند. "خوب، IFT


 تغيـير نخواهد دای."



يِكى را."
"جحرا نمـىتوانمر هر دو را بِنِيرم؟"
"آنها مذاهـب جداگًانهاً هستتد! هيجِ وجه اشتراكى ندارند."




دارثد."
"اينها به مـا چه ربطى دارد. یییسـين؟ ما هـلـى هستـيِم!"
 مسيح در كثـمير دفن شده."
 خودش را به كار مشغنول كرد. "با مادرت در اين مورد حرف برّن. مادر داشت كتاب مى خـواند. "مادر؟؟
"بله، عزيزم؟"

"با بدرت در اين صورد حرف بزن.
"اينـ كار را كردم. او گَفت با تو در ايـن باره حرف برزـمr."



 كرده و يك جلد كتاب برداشتـه بود. مال رابرت لوئيس استيونسـن بود. اين تاكتيك هميشگىاشن بود. "مادر من قبلا آن را خواندهام. سه بار. "|وه." دستش به طرف پپ
 دــتش بـه طـرف راست تهرخيد. ر. ك. نـارايـنْ؟ تمام آثار نـارايـان را خوانداهى؟"
"مادر، اين مسـائل براى من مهم هستند."
"رابينسون كروزوئه!" "مادر!"


 كرد." از نظر من و يدرت شُوق مذهبى تو كمى اسرارآميز استـ". "مذهب اسرار آميز هم هست.

 حِه گَفتند."


"آن فرق مى كند. فرانـوى و هندى مليتهاى زمينى هــتند." "در آــمان چچند مليت وجود دارده؛
 گذرنامه."
"بك مليت در آسـمان؟"
 دنبالثـان هــتى بدجورى قديمىانـنـ"
"اتكر فقط يك ماليت در آسمان وجود دارد، نبايد همهى كذرنانمها برایى أن معتبر باشــدب؟
أبرى از ترديد جهرهي أو را يوثاند.
"بايو كاندى كَ
 ريشانىاش برد. مادر خـتهَ به نظر میرسـيد. گفت: "خداى من."

مدتى بعد در آن روز بعدازظهر، شنـيدم یدر و مادرم با هم حرف مىزدند. يدر "فت: "تو گفتى باثـد؟؟"
مـادر جواب داد: "فكر مى كـنم از تو هـم خـوهش كـرد. تو او را بـه سـراغ
من فريستادى."
"من أين كار را كردم؟"
"تو اين كار را كردى."
"امروز سرم خيلى شـلوغ بود..."


 برؤ. من مخالفت نمى كنـهـ."
 سـكوت برقرار شــد.
پدر أدامه داد: "ظاهرا او همان طور مذاهب را به خـه خود جلب هى كـند كه
 هـندى مـدرن هـستيهم ؛ روثى زنـدكّى مـا مــدرن الست، هـنـد دارد بـه مـلتى الـى IFV

 شده.
 نيستم از آن خوشَم بيايد."






راه مىرسـ."

در عـمل خـانمه گَاندى مـى گَذرد. هـند جـديد، يـا خـانوادهانى از آن، تصميم مى گيرد به كانادا برود.



 "اين طور به نظر مىرسد."
 علاوه بر آن مسيحى شـدن هلم كمى عجيب است، الما مىتيوانم آن را همم



خوب خودمان را مديون آنها هستيم."

 آَنها همم زمان درازى در اينجا بوده اند. تَعداد آن ها صا صدها بار بيش از
"اين چيزى را عوض نمى كند. آنها بيكانهاند."

 مسـلمان فرض مى كـدبٌ

 مى تَّذرد - مثل خانمر گاندى.

 سينما و. موسيقى است."
"نكر مى كنى اين طورى بهتر است؟





$$
\begin{aligned}
& \text { كارش به كجا مى كشثد." } \\
& \text { آن ها خنديدند. }
\end{aligned}
$$

. 1 A

من عاشق جانمازم بودم. اگَرچه جنس آن معمولى بود اما در جششم من از










 باعث مىشود در هر جاى اين زمين وسيع خود را را در خانه احـيا

 أفتاده در سايهى يك درخت مرجان بود و كنار ديورى پوثشيده از گّلهانى $|\Delta|$








 روثن كثيده بودم و به دقت مراقبث بودم رو به هكه مى ماندم






 ,را سرحال مىآورد.
.rq




 پـاسخ در تـمام جـهان يـكسان است، مـردم بـه امـيـ زنـدتى بهتر نـتل مكان مى كـنـد.







 دنياى من از وضعيت فوقالعاده خبرى نيود.











ثيرها بغذار يم؟؟"



 سخت أست ببيند پدرش از ثـدت نكرأنى بيمار شده.



 شـرايط با اهداف بيشتر كسانى كه پول خود را را براي سـود و نفع بـيشتر










 تجارت زيان بار استات






 فقط در جاى ديگّرى ممكن است
 ما بايد مىرفتيهم.



 نداشت. مثل تيمبوكتو بود يعنى جايى بىاندازه دور.

## . $\quad$.















 بودواند، /ما من آنها را نديله بودمر جون دنبالثـان نبودم.
 جير ملهمتـر 'است را نـتان ندهد.

 او دارد /لبختند میزند.

1. جانشـى

آنها، آقا و آقاى كومار، نانوا و معله، يـك بار با هم ديدار كرددند. اول آقاى

 به من نشان مـيدهى ؟ْ


ببينيهر


 أو شَـوم از




 $1 \Delta q$

آنـكه هـطمئن ثـوم خـودش است، بـايد ايـن كـار را مـى كـردم. امـا قـبـلا
 مى مرم كمتر از هميشه مـتوجهى او مـىشوم. انتار ايـن تـلاش مـرا نابيـنا مىكرد.
سر سـاعت مقرر مـاف در مقابل دروازهى اصلى باغوحثـ ايـستادم و

$$
\begin{aligned}
& \text { با هر دو دست چشـّمهـايهم را ماليدم. } \\
& \text { "دإى چگار میكنی؟" } \\
& \text { دوستى به اسمر راجى بود. } \\
& \text { " "كرفتارم." } \\
& \text { "ترَتار باليدن جششمهايت هستى؟؟ } \\
& \text { "برو." } \\
& \text { "بِيا بها بـيج رود برويم." } \\
& \text { "منتظر كسى هستم. }
\end{aligned}
$$


"برأى اين اطلاعات از تو متشكرم. در بيج رود خوثى بكذرد."
 "به تو گفتمه نديتونانم." "دست بردار."
"خوهث مى كنم، راج، راه بيفت!"

 اين آجيت بود، يك دوست ديكِر.
"بـا برو.
"سلام، ييسين."

اين خانمر رادها كريشـنا يكى از دوستان مادر بود. با كَفتن جند كلمه

$$
\begin{aligned}
& \text { او را دنبال كارش فرستادم. } \\
& \text { "بـخثيـد. خيابان لايورت كجاست؟" } \\
& \text { يك بيكانه. } \\
& \text { "آن طرف." }
\end{aligned}
$$

"وروديهى باغوحشى چقدر است؟"
يك بيگانهى ديگر.
"ينج رويـيه. اتاقك فروث بـي بليط آنجاست." "كلر توى چشهمهايت رفته؟" اين ماماجى بود.
"سلام، ماماجى. نه، نرفتـه.
"ثدرت اين دور و برهاست."
"فكر مى كنم باشد."
"قردا صبح مى بينمت." "بله، ماماجى." "من اينجا هستهـ، پيسين."
 آشثنا، به نحوى آثتنا غريب. حس كردم لبخندى از در دونمه جوثـيد.

"عليكم السلام. جشثمهايت طورى شده؟
"نه، جِيزى نيست. فقط يك كمى خاك بود." "حسابى قرمز شده." "جَيزى نيست."
أو به طرف اتاقك بليط فروشى رفت اما من صدا زدم بركّرده. "ته، نه. نه براى شُما استاد."

با غرور براى كــى كه بليطها را مـىترَرفت دست تكان دادم و اقاى






 خوشحالى من بود. از قرآن كريمّ نقل قول كرد: "در همدى اينها پيـامهايى برایى مردمى اسـت كه از ععل خود أستفاده مى كتند.

 متحير شده بود.
گَفتم: "به اينها مى گَويند گورخر." "با قلم مو رنت شدهاند؟"

"وقتى باران مىبارد چجه مى شود؟" "هيحىي"
"خطهايشان پاك نمىشود؟"




"مىآملام. آقا."

نانطا كه هردى خـجالتىى امـا موقر بود، براى معلم سـر تكان داد و او هـم در جواب با سـر اشُاره كرد.











 با شتاب هويج را به درون دهانـن رانـ رأندند.


جـواب دادم: "درست است، ايـن حـيوان بـه خـانوادمى الاغهـا و اسببهـا تعلق دارد."

$$
\begin{aligned}
& \text { آَاى كومار گفت: "با يك رولز رويس برابرى مى حكند." } \\
& \text { أقاى كومار گَفت: "جٌه حيون حيرت أَورى آست." } \\
& \text { كفتم: "اين يك گورخر واقعى است." }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آقاى كومار "ققت: "اكوس بورچلى بوهمى." } \\
& \text { آقاى كومار گفت: "اللّه و اكبر." } \\
& \text { من گَفتم: "واقعا قشَتـَى است." } \\
& \text { ما به حيون نگاه كرديه. }
\end{aligned}
$$

در ميان حيوانات نمونههای بسيارى از ايجاد نظهمهاى حيرت انتگيزى براى

 ديترى را به عنوان يكى از هـمنوعان خودنى مى خـينيرد.





 مى خخابيدند.
 سيرك. داستـانههاى تاييد شدهاى در مورد مـلوانان در حال غرق شدنى وجود دارد
 از نحوهى كمك اين بستانداران آبى به يكديگر است. $19 \Delta$















 معمول در كلوى افقعى ها نايديد ثـدند.





 گَياهخور هستتد و بز نمى خورند).













 واقعيت تنها و خام يك خزنده.








 ديتُريــتـ.
 با بـركريان يكى صفحه عا از اقيانوس آرام عـبور كـرديمر - و /يـن جا تنعرييا


 فرستاده. 199



 جونترى میشتوم.

$$
\begin{aligned}
& \text { مقكويل:"بكه" }
\end{aligned}
$$







 میَّويد: "/ين ريِپارد إِركر /ست".



 دارد /ز /و عكـى ترفتنه مكئـود.





نـشان مسىدهد. تُـعار مدرسـه روى يكـ طاقى نوثشته ثـده: نـيل ماكّنـون،
نيسى بونوم. بلدون نيكى هيجّ بزربّى وجود ندارد.
و همين. تمام خاطـرات دوران كودكى تقريبا در جهار عكــى بیربط.





 بوده.
او كتاب را محىندد.

## . H

يدر گفت: "ما مثل كلمبونى در دريا سفر مى كنيهم،"

 يـكـ زنـدگى جـديد. در عـين حـال كـه مـا بـراى مـجموعهى حـيطانـاتهان










 بـاغوحث نيـنكلن پـارك در ثـيكاتَو و بـاغوحثش مـينه هـوتا كه قرار بود بـه
 IVY












 باغوحش مثل حركت دادن يكى شهر أستا















 نتصرف نـود.

















 آمريكايى واقتى و زنده نديده بودم. آنها آما صورتى، جِاق، با با رفتارى دوستانـانه ivs

و خـيلى شايِسته بودنذ كه بـه ثــدت عرق مىريختـند. آنهها حـيوانات ما





 كثشيدند. حيوانات بيحاره. لابد فكر كردهاند قَرار است براى ارتش آتريكا
 استخخون خردكن تحويل گرفتيهم.
 يانكى هاى آينده بودند و ما كانادايىىهاى آينده.














 جدى پرسيد: "نبايد يكى دو پاكت سيكّار بخريه؟؟ ivy

يـدر جـواب داد: "در: كانادا تتباكو دارند. اصـلا چرا مى خواهـى سـيكار بخرى؟ ما سـيكار نمى كشيهم.


 خريد ــيـًار افتاد ذهـنش به چنين سئطله هايى مشغول بود.





 هيجان زده بودم.

 نحوى از آن استـفادهَ كنيد.









 مىزود.

با ناباورى مییرسیم: "اين بسر تو بود؟"

 صـر/يش مىكنـتــ".
iva



 'و بیى آزار است. تآتا بإيين!











مى كَوِيْز "و /ين دخترت/ست."

 روى زمـين مىإقتد.






 جواب ندیملـ.
آن


سـه، تجهر:"





```
بخش دوم اقيانوس آرام
```

















 11 $\Delta$

خوشحالمه. مادر، فرشتهى نتكهبان ظريف دانايىام، تو كجا هستى




نكرده بودم، چخنين از هم دريده ثـدن اعصاب، جنين درين دردى در قلبهم.










 بايد چِنين تور وسيعى انداخت؟؟




دوباره سعى مىكـنم.هامپ!"

جان گرفت و با حركتهاى نيرومند و نااميدانه در آب دست و وبا زد.





 آخرين لحظه نبرد كند. نمىدانم آن بخش وري وجودم قلب داشت يا يا نه.


 بكيرش! هامِ!


با آخرين توانش خود را جلو كشيد و آن را تَرفت

 دقيقهى ديگِر توى قايق هستـى و با هـم خواهيمه بود. يكـ لحظه صبر كن،



 كمشو. غرق شو! غرقَ شو!
 طرفش دراز كردم تـا او را دور بـرانهم. هدف تَـيرىام اشـتـباه بود و پـارو را الز دسـت دادم.


كردن قايق نـجات، بارو را با تـمام نيرويهم كثيـدم. تنـهـا كارم ايت بود
 نزديكـتر شد.
بايد توى سرش میزدم! پارو را بـه هو بلند كردم.
"آه خدلاى من!"




 سرش به رنتا قايق نجات بود و به هـهـان اندازه هم بود با دندان.




 چجن قَارهاى يیثّ میرفت.
برأى سـفر يِك نَشَهُى دنيا خريده بودم؛ آن را توى كابينمان روى يك











پـر را تشكيل مىداد. يك تن مـوز با حملهى سـه چجهار پوند عنكبوت
 است، اما ظاهر بدجنسترى دارد، و از عموزادهـها






 سئول رازيست كه در زير هزاراران با آب خـب خوابيده.





 سينهام از شدت ترس درديا درداك بود.





 نه خرويض راوى و نـه حرف زدن مـن در خواب، نمىتونوانست آن را بـه هـم



 نگاه كردم. راوى هنوز خواب بود.




 سطـح عادى رسيد.
راوى را تـكان دادم. گَفتم: "راوى! يـك صـداى غـيرعادى بـود. بـيا برويم ببينـهم جه شده. او خواب آلود بـه مـن نكّاه كرد. سـرث را تكان داد و چرخـى زدا مـلافه
دا در كابين رو ا! باز كردمه بالا كشـيد. آه، راوى!





 اصلى بوديم. در آن موقع صدأى عجبيب را فراموش كر كرده بودم
 شُدم. طوفانى به حساب مى آمدبُراستش باران مى باريد، اما آن قدر شديد

نبود, مــلمـا از آن بارانهاى تـدى نبود كه موقع فصل باران مىبينيد. و
 مسى مرد. امـا مـن مـوقَع راه رفـتن در آن مـشكل زيـادى نـدأشتـمه در مـورد
 تـفرتانـكيز، زيـبا و خطرناكـ أستـ مـوجهها بـالا مـى آمدند و بـاد كـفهاى بـفـيدشان را مـى ترفت و بـه بدنهى كـثتى مـى كوبيد. امـا روزهاى ديــُر




 رو به دريا كردم. اين يك ماجرإجويى بود. هـمان طـور خـيس و ـــرمازده فـرياد كـثيـيم: "كانادادا، دارم مسى آيم|" خـيلى احـساس شـجاعـت مـى كردم. هـنوز تـاريكـ بـود، أمـا آن فَدر روثـن

 الست، زوائـد بـى تــمارند و بـودجهى جـلوههاى ويـرّه كاملا نـامحدود اسـتـ. در بـرابر من نـمايشى از بـاد و آب بود، زمـين لرزهى احسـاسات كـه حتى هاليوود هـم نمىتوانست بيافريند. امـا زمين لرزه روى زمـين، زير های كـي توقف كرد، زمـين زير پايهم مـحكم بود. من تماشاگرى بودم كه راحت در صندلىإم پناه گَرفته بودم. آن وقت بود كه بـه فَايق نجات روى بـكوى عرشه نتاه كردم و نتُران شـدم. قايق نجات صاف بـه یايين آويزان نبود. به يك طرف خـ خم شـده بود.
 مـسئله ايـن بـود، نـه بـه خـاطر وضـع هـو بـلكه بـراى ايـن كـه در غير اين

صـورت بـه داخـل كـشتى مـىافـتادم نـردهها را بـيش از حـد مـحكم تَرفته


 بزرگت كثشنى را ببينهم

 در را باز كردم.






 خشكم زده بود. خانوادهام آن پايين بودند.





 اندازهى آتش تَرفتن ماه باور نكردنى بود.
 جند مرد دارند به طرف دماغهى كثتتى مىیدوند. فكر مى كنمر چجند حيوان $19 \%$









 غرق مى شديهم.



 كردم.خداوندا، جه كسى او را آزاد كرده بود؟













 اشـاره كـردند. وقـتى مـرا تَرفتشد و بـا بـازوان نـيرومتدثـان بلند كردند، فـكر




شـدم.

## $r 9$











 آن را با صـدا خرد كرد و تمام قايق نجات را بـا به لرزه در آورد. حيوان فرياد



 IGY

> لــههاى صـورتى تيرهاث را نـشان مىدمادنـد. قـايق نـجات در هـوا سـقوط كرد و ما با أمواج خروشان برخورد كرديم.














 بيش رويـم كذشت.

روكش تاريولين نارنجى روشن با طناب نايلونى مـحكمى كه از مـيان







 مقابل اموطاج خودنمايى مى كرد. خودم را بالا كثيدم و پ پاهايمر را دور پارو

 بيرون بودم. امواج بلندتر هنوز به من مى خوريدند


 خورده شدن عرق شوم، تسليم مى شدم و و پارو را رها رها مى كردم. امـا بها يـاد





 بود، اما وحشت به نوبت، اول اقيانوس آرامر و بعد بير.






 آب حاصل از ترارَّى.
تاريكى از آسمان محو شـدا بـا باران ايستاد.


 مى أمدم تا قايقهاى نجات ديات ديگر را با ببينم.

 روى كفَ قايق نجات و در زير تاريولين باثـد، پشت به من، رو به گَورخر، r. 1








 روكثـ را باره كند و بِيرون بيايد.






 كمك چِنگالمهايش راهث را باز كـدن




























 استثنايى از خــونت رسـانده باشد. كورخر احتمالا مىبايست تكّكتكه شده

دليل بقاى اين موجود كمى بعد هعلوم شد. اول از ترس خشَكـ شدم r.r












 نتيجه رسـيدم او در تمام اينـ مدت در قا






 مى كردند.

 دو برابر بود: آثر بـه خاطر اين كفتار نبود، ملونهـا مـا مـرا به داخـل قايق





 كافى راحت بود و رو به قايق قرار داشتتم.




 نمىـادادند. هيجِ قايق نجات ديگرى نمـىديدم.

 بـود و نـــيهم خـوشايندى شـده بـود؛ ابـرهاى سـفيد نـرم و درخـتـان بـر گَـنبد

 شله بود.
مـنتتظر مـاندم. الفـكارم ديـوانـهوار ايـن طـرف و آن طـفـ مـىرفت. يـا بـه جـرَئيات عـملى زتــده مـاندن در لحـظه فـكر مـى كردم يـا مــهـوت از درد در سكوت با دهان باز و دست بر سر، مى كَريستتم.

 خيره مى كرد.











 دوســتـت دارم، دووــتـت دارم، دوسـتـت دارم. خـواهثى مـى كنتم عـنـكبوت در كار نباشد."












 ميوه ثـاور شد.







 جْندين دقيقه آرام و بیىحركت، روى تاريولين خـوابِيد. فرياد كفتّارى را را

1. آب برتنال.

## .Fr

آخرين نشانهايى كـه از كشتّى ديدم لكهى روغنى بود كهـ بر سطح آب هى درخشيد.













 r.a






 غير معمول، ذهن او را الز من منحرف كنـند.


 نظر نمىرسيد هيج دركيرى مهمیى در جريان بان باشد.








 كفتار جاى زيادى وجود نداشت قايق بالا بـرود و از روى ثــور



من ختشك شـدن از ترس بود. در مقابل تَورخر به سـرعت سـرش را عقب برد و مـدا كرد.










 شـكارى را محكم تُرفته بود كه نـه حـي










 PII

 بـ من حمله ور شود.


















 معطوف مىشد.


























 rir

كوتششهايشان حاصل مىدعد سخت مى كوشند. در عرض پانزّده دقيقه











 احساس كند.
در حقيقت همه رجيز خوارى بدون تبعيض كفتار در حدى است كه تتحـينى اجبـارى به هـهراه دارد. كفتار حتى آبى را هـم كـي كه در آن ادرار آر







 لولههاى اگَزوز، آيـينههاى بغل. متدودهى غذأيـى كفتار را نه ترشحات
 مى كنند.

حيونى كه ديدنشّ برايى چشم دردنا











## FF

خورشيد در آٓسمأن بالا آمد، تا بالاترين نقطه رفت و بعد پايين آمد. تمام














 riv

 با نـزديكـ ثـدن غُروب نـغرانى مـن افـزايش يـافت. در بـايات روز هـمـ


شب ممكن بود كفتار و همين طور اورنج جوس، دوباره فعال شوند. تـريكى رـــيد. هـاه نـبود. أبـرها ســتارهها را پـنهان. كـرده بـودند. ثـكل
 قـايق نـجات، بـدن خـودم. دريـا آرام بـود و بـه نـدرت بـاد مـىوزيد. بـراى
 مـطلت ثــناور بـودم. در حـالى كـه گَوشهايم آمـاده بـودند تـا هـر صـداى

 در طـول شـب كفتار خـرناس مىكتيد و گَورخر صـدا مـى كرد و جـيغ


 حـركت بـاشد. ظـاهرا جـانور جههنمى أز مـن دور يـود. در تاريكى از جـايـى



 مىىشد، صداهاى ضربههاى ناگّهانى و شلاق مانسد كه لحظها لـى مى آمدند
 شب دقيقه به دقيقه، به كندى حَذشت.
.FD



 ناكههان روز شـ










 ria












وحثت نفسم بريد.
ياى شكستهى گَورخر نبود. كفتار آن را كنده بود و به انتتهاى قَايق













 حتى در يك نوبت نماز هم نتـده به آن فكر نـر نكتمه.

دوختم.
باد عصر كمى وزيد و در مورد قايق نجات متوجه چيزیى شدم: قايق با










 اما ديگُر تكان نمى خوردم.





 همان حدود بالا آورده بود.







 نشستمه. طفلك عزيز ظاهرا به نحوى كاملا انسانى دحار تها تهوع بودا ديدن






 بود. اكنون حالم خوب بود بود. دوباره با اميد زياد به افق خير خيره شدر


















 باغوحش اين موقعيت مهمى خوامد بود. بايد تابلويى نصب شُود. همان





 همان روز بعدازظطهر اولين نشانههانى موجودى را را ديدم كه دوست عزيز




 rrr







 لاككيشت جندين دقيقه همراه قايق آمد.

 مىزدند، از نظر نايديد شـد.















 ris




 طولانىتر بود، در عمقهماى مختلف مى آمدند و مىرفتّند، بعضـى آن قدر














 بود و قرار بود بميرد. روحيهام را الز دست داد دادم.




اروارههايش تحرفت. بـه شـدت كي بسته بندى هديه، به صورت نوارى با نبـهحاى صافـ، كنده شد. ثقـط ممـاذ طلور كـه پـوست یاره هـىشـود ایِن كار در هـكوت و با لهختى بيشترى انجام
 خـرناس كشـان و نـالهكـان بـراى دفـاع ا; خـود جـان كـرفت. خـودث را روى










 بـادكنكـ مـانند مـعده را بـبيرون كـشيد. امـا ايـن يـكى سبـتگين بـود و چـون كـفلههاى گـورخر بـالاتر از شـكمش هَـرار داشـت - و بـه خـاطر خـونى كـهـ

 دوباره به داخل لغزيد. عاتبت در اين موقعيت خود را تيمى بيرون و نيمى





اورنج جوس ايْنها را با بـىتفاوتي تماثـا نمى كرد. او خـود را ت تمام قد

 دستهماى غول يیكر او كه به نظر مـى






















 مى خواهد به اورنج جوس حـى حـنـ كند.













 نكرده بودند عاقبت از ضربه زدن به قايق دست برداش دسكوت برقرار شد.





 rra










 سوتوارى كردن گنراندم. كفتار بيشتر شب سـرگرم خوردن بود.
.FV

روزى دم كرده و ابرى آغاز شـد با بادهاى گَرم و آــمان بوثيـيده از ايرهاى
 داشتتند. دريا تغيير نكرده بود. با حركتى عادى قايق را بالا و پايِين مىيرد.





 موجودى بتواند در برابر اين هـه جراححت تاب بياورد و زنده بماند.


 بود و دننانهايش را نتشان مىدادن

 rir





 طرف اورنج جوس آمد.


 گرفته بودم. شههامتش را را دست كم تر كرفتّه بودم.






















 لـكَّها قرار خواهد تَرفت.



 تمام دستمر بودند، موهايمر را مى جوريدريند. او حيوان مـادنى




 بخشى از او را مى امناختـم.


 rrw


 عقب كشيد. مـن خوشحال شــدم. دفاع هيجان آور اورنج جوس قلبه را را روشن كرد.
اين وضع زياد طول نكشيد.
يـى اورانتُوتان مـادهى بالغ نـمىتونانديك كفتار خـالدار مـذكر بالغ را













 بايد آن را به دست بِياورد.



 افسوس، دفاع اورنج جوس دوَت و ارتباطشش را الز دست دآد. ترس او او جيز بى فايدهأى بود كه فقط كارش را را مختل مى كرد. كفتار مـع دــتشت را زهـا كرد و با مهارت به طرف كَلويش رفت





 ديكر چيزى نمىديدم





به طرف تاريولين رفتمر. با آنكه در انتهاى قايق محكمر كثيده شُده بود

 بايد اين كارها را در قايق نجاتى انجام




 rrs












 خـواب ديدن يك بير بيدار ثـده امر.















 ry

ببرى فريبنده بود. يى ماده با يك توله. بز ناله كرد. به نحو غريبى توي توله










 خـوب خوابِى تدر يجىى به دنبال نداش










 اما مامور بارگيرى در ايـستگاه قطلارهائوراه آشكارا آدمى گّيج و در عبـن


 تثبيت شد. من نمىدانم تَثنه بینام تونست پلنگَ أَدمخورا را بكيرد يا نه.

## .49



 كاروانهاى شتراز بيابان، توانستم كمى از فكرها را كا كنار هم بياورم










 مبحض اين كه حالُم در حدى بهبود مىيافت كه مىتوانستم تحقيق كـمه، rfi

اين كه جـطور در مدت دو روز و نـيمى در يـك قايق نجات بـيست و



 را كا در آن بود اثشغال نموده بود اني شايد فكر كنيد در آن وتت تمام اميدم رأاز دست دادم


















مىشود. در حالى كه تشنگى مسئلـلهاى كشدارتر است. بيي:يد: مسيح روى





 جريان دارد، نشناخته بودم. واقعا، در مقايسه با اين وضع، يكـ بـبر چیيزى نبود.
بنابراين تمام فكرهاى مربوط به ريحجارد عاركر را كنار گذاشتم و بدون
ترس به جسـتوجوى آب شـيرين يرداختمه.



 امنيت خدمهاث در انجام كارهايى جنين ابتدايى سملـ انتارى كند؟ كـي كدام

 هسئله روشن شـد. در قايق آب بود. من فقط بايد آن را پیدا مى آكردم.
و معنىاش اين بود كه بايد حركت مىكردم.




 rfr






















 طولانى به توضيح نياز داشت. من فقط بعد از دو روز علت را فهـيديدم:







 ذخيرهى قايق نجات را برداشتمه.

## . ${ }^{+}$

 طول داشت. ايـن را مىدانانم جون با حـروف سـياه روى بـكى از پـهـلوهايش


 شكل مـناسبى داشت



 رنتَ سفيد در آمده بودند.




 rfy



 شكستته يود ،ــه یا بود. اين نيمكتها دو يا عرض داشتتند و نامرتب قرار
 ريـجارد پـاركر زيـر نـيمكت بـود مـى تونست بـازى قـبلىاث را در بـياورد و
 يـعنى فــاصـلهى بـين كـــارهى قـايت كـه تـاريولين را نــگه مـىداشت و

 شـده بود صـاف بود و كـنارههاى عمودى تانكـهاى شــاورى نسبت به آن در زاويـهى درسـتى قـرار داشـتند. بــابرايـن قايق بـه طـرز غريبى نسـرها و ِبهلوهاى گرد داششت اما حجم داخلى اش مثلثى بود.
 داخـل قـايق و تـارپوليـن و جـلـيقههاي نـجات و حـلقهى نـجات و و بيشتر اشـياء مـهم داخخل قايقى نـارنجى بـودنلـ. حتى ـــوتهاناى پـلاستيكى هم نارنجى بودند.
 بر هر طرف جلو فَايق نوشته شُده بودند. تـاريولين أز كرباس خشَن نختى درـست شـده بـود كه بـد از مـدتى پوست را مـىآزرد. تـا وسـط نـيمكت هـتقاطع نــيمى بـاز بـود. بـه هــمين دليـل يـــ نيمكت مـتقاطع، در كنام ريجِارد یاركر، زير تارپولين پـنهان بود؛ نيمكت متقاطع وسطى درست زير لبـهى تاريولين، در فضاى باز، قرار داشت؛ و سومين نيمكت متقاطع در زير بدن تَورخر مرده شكـسته بود.

















## .$\Delta 1$










 روى تاريولين خمم شـدم. كاملا سفت و مـحكم بود. اگر آن رأ باز مـيكردمه،




 ral



 طرف انتهاى قايق يود.








 جليقهى نجات بود.











حال ملايهمتر بر زبان نيامده بود. كاملا بیحركت دراز كشيدم.











 اطراف قايق نجات نكاه كردم. كوسـهاى نمى ديديدم.






 داشتت. در واقع از شـدت خوشحالى منـُ شالى شـده بودم


 ror


 بود كه با يك نتحاه وابل شمارث بار باشد.



 مكث كردم. جطور بايد اين كار را مىكردم؟















باز كردم. قوطى را خخالى كردم.

 و بلورين در وجودم جريان يافت. اين مايع حيات بود. آن جاي جام طلايى را تا تا










 مىداد.







 كرفتم.
 $r \Delta \Delta$







 آه، به طرز دردناكى عالى بودا









 بينىاثى را گرفت و آن را تحمل كرد.
 رِيكان سياهى لبهى يلإستيك را نـشان مىداد. انكتشتانم لبهى بسته را را
ץ. غذايى نـبـبهِ ينكيكـ.
ب. كيك برنج.




 آنها مطبوع، ظريف، خوشمزه و نه زيا


 خدا را شكر!








 حفظ مى كرد. يعنى من برایى




 محتويات عالى آن را يكىى بعد از ديـگرى بيرون آوردم. هر كدام، هر چـه
 داثــتـم كــه تـوجهاى كـه بـراى سـاخت هـر كـدام از الين مـحصو'لات تـوليد
 است، مدام زير لب زمزمه مىكردمز "متثشكرم! متتشكرم!"

بعد از يك تحقيق دقيق فهريست كاملى تهيه كردم.

195 $\checkmark$
ITF $\checkmark$
Y\& ليتر.
r $\checkmark$
ك $\checkmark$ اها كيلو.
19 19
T $\checkmark$
 دار.
\& $\downarrow$ سرنتّى آميول مرفين
\& 9
ه $\downarrow$

809

ج جام شيشهاع براى نوشيـين愔 $\checkmark$ r r r $\downarrow$ r $r$ r $r$ rلl ظر Y $\downarrow$ Y $\checkmark$
ط $\downarrow$ ط Y 「 r $\downarrow$
愔 $\gamma$「 r r
خ خ خ ا I بيرونى • س سانتى متر، و يكـ طناب اتصال
 تـيغهى تـيز و لبـهى ديِكر دنـداتـهى اره مانـند：كـه بـا يـكـ طـنـاب دراز به حلقَهاى درون صندوتَ وصل الستـ．
 رفيد．
 ا


$$
\begin{aligned}
& \text { \ ا بستهى بز, } \\
& \text { ل ا جزوهى نجات } \\
& \text { ا } 1 \text { قطب نما } \\
& \text { V } \\
& \text { 「 } 1 \text { پ } \\
& \text { 『 ا كفتار خالدار } \\
& \text { ا } 1 \text { ا ببر بنگال } \\
& \text { \ ا } \downarrow \text { قايق نجات } \\
& \text { ا } \downarrow \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

من يكـ چحهارم بستهى بزرگّ شكلات ，ا خـوردم．يكى از باران گییرها را أمتحان كـردم．ابزارى شبيه حترى وارونه با راه آبى بزرگَ و يكى كـــــــه بود كه به لولهى קلاستيكى وصل شـده بوه．
دستّهايـم را روى كـمر بند نـجات دور كـمرم در هـم گَره كـردم، لــرم را پايـين آوردم و به خواب عميقى فرو رفتم．

## . $\Delta r$

تمام صبح را خوابيدم. بـا نگرانى بيدار شدم. موج غذا، آب و بقيهى آنهها













 نيش حيطان سوراخ مىثدم. نَمىتونستهم حرف بزنهـ. زندگى بدون آخرين「84










 من هجوم آوردند.





 است، من نمى ميرم. آمين."









 نباشد.
ريجارد یاركر كه انگار منتظر بود تا من به رقيبى در خور تبديل ثـومه.








مىكردم. ذهنم به سرعت شروع به كار كرد.







 ريجارد هاركر را ببندم
 ras

 حركت يكـ O وسط آن قرار داشت.
 احـتياج داثـتم. غـرولندهاى ريـحارد جـاركر حـالا بـه خـرناسهاى عـمـيقى


نشان مىداد و نشانهى اين بود كه وضع خراب خحواهد ثـد.
 „ـايين آوردم، جـليقههاى نجات در دسـترس قـرار داثـتـد. يـضى از آنـهـا




 مـىشوم. خـيلى بـه زحـمت نـقس مـى كشیـدم. بـه خـودم گـفتـم در صـورت لزور مـىتوانـم خـودم را بـا ايـن جـلـيقههاى نـجات از قايت بـيرون بـيـنـازم. آخرى را بيرون كتثيدم. جههار جليقهى نجات داثـتم.

 بــرون مـىآوردم - بـه اين تـرتيب جـليقههاى نـجات در چحهار طـرف كلك مـحكم شدند. هر يك را بستمم. يكى از طنابههای شـنـور را در صـندوق پیيدا كردم. با چـاقَو چحهار تكه بريدم. حـهار پارو را در جاهايحى كه به هـم مىرسـيدند با طثاب بستمم. اين
 †ز هـم جدا شـدن پاروها بودم. با تب و تاب كار میکردم و در تمام مـدت r98

بر حـماقتم لعنت مـىفرسـتادم. يـك بـبر توى قَايق بود و مـن براى حفظ








 بايد سر ديگر طناب را به كلك مى انستم.
 به طييدن كرد. برگّثتهم. "مــيح، مريم، محمد و ويشنو! بريّ"










 rav



 اعضاى دروتى بدن شنيده شـد. كفتار تكان خورد. چششمهایش شـدند. تمام شدد بود.








 راست به من نتَاه كرد.



























 مىشدند به اندأزمى بلندترين انتّتـت من بودند




 599

خـورده و حـيرتزده، بـايْم در رفت و عملا توى صـندوق افتادمـ در برابر
 جست زد، روى من بريد و تا نوى سرم بالا رفت، و در آن آنجا حس كرد ردم
 رفت.
 سر من دوخته شده بود.





 تاريولين قرار گرفتتند.









 ريحارد پـاركر دهانش را باز كرد و موث جـيغ زنان مثل توب بـيسبالى

كه در دستكت توپ گیرنده فرو برود در آن نايديد شد. دم بىمويش مثل رشتـهى ماكارونى در دهان مكيده شد

 قايق و تاريولين را سد كنم.















 دوباره المتحان كردم.


 rVI

 كوسهها بودند.





 يا آركر غريد.
 چوبى پرت كرده باثشند.





 جهارطاق دراز كشيدم. هر لحظه منتظر بودم كلكَ برگّردد. يا كوسهانى
 كدام از اينمها اتفاق نيفتاد. كلك بيشتر فرو رفت و و پرت شد و جار جـرخيد،


 كردم. قايق نجات و كلك تا جايى كه طناب اجازه مى داد، حدود جهل












 مدتى درنت كردم.








 مى توانـــــم آن را باز كـمـم.
 rur

بود. حـالا دمـاى هـوُ ــابيِن آمــه و بـاران مـدام و سـرد بـود. دورتا دورم


 كثيدم و با احتياط از روى لبه نگاه كردم. أو ديده نمىشـد








 چتنگالهايـش منقبض شدند. سـر دمشى برق آـا بالا ايستاد. دوباره روى كلك افتادم و معتقدم در با آن سـرعت فَامله كَرفتن كلكّ از آ تايق ترس



 تحملتر مىيشد. او ظاهر نشد.






 باسنهم را مرطوب مى كردند.
$\Delta F$











 مى مكردم و سعیى مىكردم مشل آدم نابينايى كـه حروف بريل را مى خـواند آنها را بخروانهر.

 ryy

نامنظهمتر و غـيرقابل پیبث بينىتر شـد. هـنوز ثـــاور يود و بر فراز هر موج مسىماند امـا عـرثـهالى بـالاتر از سـطع آبَت نـداشت و هـر هـوع كـاملا ا; آن

 آن شب خشك نماند.
دــت كـم آبب نـوشيدم. واقَعا تـشــه نـبودم امـا خـودم را وادار يـنوشيدن كـردم. بـاران تَير مـتل چـترى واروتـه بـود، چـترى كـه بـاد آن را بالا بـرده
 لولهاى پـلاسـتيكى بـه كـيمـها كــاختـ ثشـده بـود. اول أب مـزهى بـلانستيكـ مـى داد امـا بـارأن بـه سـرعت باران تير را شسـت و طسم آب خوب شد.
در طـول آن سـاعتهانى طـولانى، دـرد و تـاريكـ، در حـالى كـه بـاران نامرئى با ضـربههايى كر كتنده فرو مىريختت، و دريا در اطرافـمْ فثى فش
 پـاركر. جــندين تـقَشه كـثيدم تـا از دست او خـلاص شــوم و قايتَ نـجات مال من شُود.
تقثنهى شـمارهى يكس: او را از قايت نجات يه بيرون پرت كن. ایِ كار

 بسـيار خـوبى بـودند. در ســاربانس هــروف بود آنهها مىتوانـند پـنـج مايل
 بـيرون قـايق مـىديد، بـه بــادگى از آب مـى گَذشت، بـه داخــل قَـايق بـر






 مى








 خطرناكتر است.





 جطور؟ با چه؟؟
 اججازه مىدادم قوانين بدون ترحم طبيعت كار خود را را انجام دهنـ تا تا نجات پيدا مىكردم. برای انتظار كثثيدن تا او تحليل برود و بميرد هـيـج تلاشیى rYa






 نتيجهى آن را مىديدم.

## .$\Delta \Delta$

سـحر رـيد و بـر اثر آن وضع بدتر شـد. جون حالا از تاريكى بيرون آمده




 منتظر ماندم.



 صيقلى بود كه نور ميليونهاي آيَنه را مـنـكس مىيكرد.














 بود. فقط زمان لازم بود تا نيروى جاذبه آن را بـ زير زير بكثـد



















 اتَر نبرد تضعيف كردن را شُروع كنى، تو بازنده خواهى بودا! تو مىميرى!

روشن شد؟













 تبديل مىتـود.
هدف حملهى بعدى ترس بـدن شـماسـت كه هـمان وقت هم مـتوجه rıs

شده جيز خيلى بدى دارد اتفاق مىافتد. همان وقت هم ريههايتان مثل







 نشان مىدهند.
به بـرعت تصهيمههاى عجولانه مىتيريريد. آخرين متحدين خود را الز

 در قالب كلمات در آوردن اين موضوع كار دشـورى است است. زيرا ترس،








 مبارزه نكرددايد.

 هدف و حتى بايد بتَويم سرخوشى بختشيد











 كار را كرد. متخير شـده بودم. خرخر ملايم؟
ray























 را الز زمين بردارد. و ببرها مىتوانـند سكوت مطلقَ و شـاهوارى همر داشتـه

تـا وتت بـزرگَ شـدنم نـمام ايـن صـداهـا را ثــنيده بودم. فـقط ايـن نـوع
 بـود كـه پــر دربـارهاثى بـرايـم حـرف زده بـود. او ايـن را در دأسـتاتى خـوانـده




 غـرق در حـيرتى تـرســناكى بـه او نـگاه كـردم. هـيـِّع تـهديد قـورى در كار
 برداشت، و دوباره بر حوالسم مسلط شدم.




 چيزها اتفاق بيفتد: گَذشت سادهى زمان كه در آن سـخت احت جانى حيونى او
 مـى مـردم مـمكن بـود در صـورت رسـيلن مـا بـه چــنان وضـع تـاسـف آورى بـا حيلهأى وادارش كنـم زودتر بميرد.
امـا مــــائل ديـغرى هـم بـود. مسن „ـاى مــشـدم. بـايد رازى را بـه شـما


 r^9















 يافتن ممكن يود.






 زمـين! بـراى مـعجزهى آن آمـاده هـستيد؟ پٍس بـفرمائيد: آنهـا بـه طـر













ترىیییى! ترییییی!"

 مى توانستم روى اين ترس حسـاب كنم.

ترىیییى! ترییییى! ترییییی!
 بود. موفقيتى با لرُواكى صدا بود. دست از سوت زدن كثشيدم و نفس بريده


يه اين ترتيب آفريده شـد:
نقشهى شـمارهى هفت: او را زنده نكّهبار.



 محرمانهايى داده ثـده بود:
$\checkmark$ هميشه دستورات را با دقت بخطانيـ.『ادرار ننوثيد. يا آب دريا. يا خون پرند







『 بايد از فعاليتهاى غير ضرورى خوددارى شـود. اما يكـ ذهن بـيكار rar



 روحـيهى جـمعى خـوانـدن آوازهـاى دسته جـي ــرايى نيز شديدا توصيه میش شود. $\checkmark$ آب سبـز كم عمقتر از آب آبى است

 مورد وجود خشكى قضاوت كـيدي



 مرطوب كنيا.
『 توى لباسهابتان ادرار تكنيد. تُرماى لحظهاى به التههاب یوستى ناشى از آن نمىارْاند.


 تشنتى كرديد يك دكمه را بمكيد.

 گوشتتـان خوشمزه و سير كنتده است، خربى آنها كاربردهاى




 خواهيد ماند. بخت يارتان باثد!










 نجات.



 بى طرف نيمكت متقاطع، قلمرو من بوده و مطلقَا برأى أو مـينوع استا بايد خيلى زود ماهيكيرى را شروع مىكردم. خوردن لاشـهى حيوانات

بـراى. ريـچارد هـاركر زيـاد طـول نـمى كتشيد. در بـاغوحش ثــيرها و بـبرهاى





 هــواى آزاد بـودن بـه مـرگّى سـريع هـنـجر مـى شـود؟ بـايد نـوعى سـايبان درست مى كردم. بـايد بـرأى مـابِله بـا احتـمالل پـاره يـا باز شـدن طـناب اولى كلكـ را بـا

يكـ طناب دوم به قايق نجات مى بستمه. بايد كلكـ را تقويت مىىكردم. در حال حاضر روى آب ثـناور مىماند اما بـه سـختى قابل سـكونت بود. بايد تا وقَتى مـى توانستم بـه بـخش ها دائـمىیام در قــايق بـروم آن را قـابل ـــكونت مـىكردم. بـراى مــالل، بـايد
 مــام چـروكيده و مـتورم شـده بـود. بـايد ايـن وضـع تـغيير هـىكرد. و بـايدا
براى ذخيره كردن جيزها روى كلكَ راهـى پیدا مىكردم.
 مى كشيدم. نبايد روى كمك خارجى حساب مى كردم. زنده ماندن بايد
 شكستنه اين است كه خـيلى اميدوار باشـد و كم عمل كند. زنده ماندن با
 بستتن بـه امـيلى بـىاسـاس با بـه هـدر دادن زتدگى بـر اثـر بـى بعملمى برابر بود. خيلى كارها بايد مى كردم.「48

به افق خالى نگَاه كردم. آب زيادى بود. و من تنهيا بودم. كاملا تنهيا.
 نمودم و زارى كردم. موقعيتم آشكارا نآميد كـنـده بود.

## . $\Delta 9$


 كاستمه، بيرون لغزيد و واصلهى بـين قاي











 معمولا بر هم عمود هستند. بنابراين اكر باد قايقى را به جلو براند الما يكـ











 در يانورد ماهرى نبود. هنوز شانس داشتـهـر




 صداى ضربدو وزوز مـلايمى را شـنيدم. ديدم جـيز كوجكى كـنـارم روى آب فرود آمد.

 سوبـك يا ذـايد بيشتر از هر طرف قايق توى آب افتادند. هر كدام هـم نصيب يك ماهى شـد.

آخرين شكل حيات بيعًانه داشت قايق را ترك مـى كرد.
 'سووسكى بزرگى بود، شايد رئيس قبيله، كه روى نيمـكت دماغهى قَايق لاى
 وقـنى بـه ايـن نـتـيـجه رسـيد وقت مـناسب رســيده، بـال هايش را بـاز كـرد، بـا لحظهاى سـر و صـدا راه انـداخـتن بـه هو بـلند شـد، بعد انتًار كه مى خـواست مـطمـئن شـود كـــى جـا نـمانده بـاثــد دتّايقى بالاى قاين نجات پرواز كرد، بعد براى مردن به سوى بيرون قايتق تنيير جهت داد.
 كفتارها، موشهها، حشرات و سوسكـها از بين رفته بود. بـه جز باكترىها و كرمها كه هـنوز در بـاقيماندههاي بـن حـيوانات زنده بودند، به جز ريحچارد پاركر و من هيج موجود زندهى ديِگرى روى قايق نجات باقَى نمانده بود. اين نكر آرامشَ بخششى نبود.

 فـرياد كـشيدن بـاشد و تــوجه ريــحِارد پـاركر را جــلب كــند. فـقط وقـتـى سـریوش در مقابل تـارپولين تَرار گَرفت جـرات كردم اجـازه بدهم حـسهايهم
 بويى بك مشاممر رسيذ، يوى مشك مانند و خيلى تند ادرار كه در باغوحش از قفس هر گر به هــانى به مـشام مـرسـد. بـرها بـ بشدت به قلمروى خود
 ايـن خـبرى خـوب در ظـاهرى آلوده بـود، ايـن بـو فـقط از زيـر تـاريولين بـه

 با هم كـنار بيايـيهر.




















 شُـناور بودند. مىترسيدم مقدارى باكترى هولنا
 را با لذت بسيار نوشيدم. طبيعت شيفتهى تعادل است، بـه هـمين دليل برايم عجيب نبود كه

بـلافاصله حس كـردم بـايد ادرار كـنم. تـوى ليــوان ادرار كـردم. جِـنـان








 سريوث صندوق زيختم تا قلمرو خودم را مشخص كـنمه.











 سطح داخلى مخروط ترد مى آمد. اين آب بدون نمكـ قطره قطره پايين مى جكيد و تـوى مـجرايِى در پـيرامـون مـخروط جـمع مىشـد و از آنجا بـه r.r

كـيسهاى مــريخت. فـايق نـجات، آب شـــيرين كـن خـورشيدى داشت.








 ترديد داشتم بتوانـد آب ثيرين توليد كنـيند




 سطح صـاف آن سـه سوراخ ايجاد كردم. كارى كند آن اما الرضاء كـنـنده بود.














 روى طنابهها پهن كردم و اين بار حلقهى طنـاب را را دور سـر دكل انداختمه. حالا يكى سريناه داشتم.
درست كردن كلك بيشتر روز وقت مـرا گرفت. بايد بـه جزئيات زيادى ريا




 خوابيد. أما شكايتى نداشتمه. روى آب شـناور مىماند و مرا الز ريچچارد هاركر حغظ مىكرد.






 كد توانسته بودم با نشـستن روى جليقهى نجات اضافـه كمى بالاتر بيايم $r \cdot \Delta$

 قدرها خيس نشوم
هـمانطور كه یايين رفتن خورشيل را در آسمـان بىابر نگاه مىیردم با لذت غنذايـم را خـوردم. گـنيد جـهان رنتا باشكوهى گَرفته بود. ـــتارهعا

 نـامحسوس و گَرم مـىوزيلد و دريـا بـه مـلايمت حركت مـى كرد، دريـا مـثل
 دستهـايثشان را بـلند مـى كنتد و بعد از هـم جـدا مـيشوند و دوبـاره كَرد
مى آيندن، بالا مىآمد و كنـار مىرفت.


 شايد عطسـه كرد. جحن هيجِكدام از اين كلمـات نميتوانستـتد حالتــ را درست توصيف كتند. دوباره خرخر كرد. چچه موجود حـيرت انگيزیى. چچه ذات اصيلى. وأقعا يـك ببر سلطنتـى بنتـال در نهايت ثـايـــتگى استـ. به نحوى خود را خوش شـانس حس مـى كردم. اكَر آخر كارم بـه همـنـيـنـى
 بوتلمون ختَم مىثـد چهه؟ از بعضى جـهات اين نوع همنثـينى به تلاش بيشترى نياز داشت.
صداى ترشح آب را شـنيدم. از بالا به آب نتاه كـردم. نفسـم به شُـمـاره افتاد. فكـر مىكردم تـنها هـستهم. كـكون هول، ثـكوه نور، احساس أمنيت نسبى ـ همـهى اينها باعث شـده بود اين. طور فكر كنم. هعمولا سكوت و


در يك ايـستّاه قطار زيرزمينى كار دشورى است، مگّر نه؟ پس اين همه هياهو جه بود؟





















 همراه بود - و خيلى از اتومبيلها ديونه وار از كـتـرل خارج مىتثدند و با r.Y

موانع برخورد هى مردند، از سطح آبـ بـيرون مكیر بدند و با سر و صدا به


 حتما توكيو در هاعتهاى اوج رفت و آمد اين طور ديده مىشـشوه. آن قدر نگًاه كردم تا چراغْهاى تـُهر خاموثى ثـد.



 است از يــ كشتى حيـات دريايى را ببينيد كه المكان دارد حيات وحشـ






 بـه پههلو قَرار گَرفتمه. در عـرض ايـن یـنج روز بـراى اوليـن بـار تـا حدى
 حقَ و منطقى ـ در درونم درخشيل. به خوبا رفتّمه














 نداشت. (إين روشنايىى روز بود كه باعث شد اعتراض كنم: "نها نها نها رنج r. 9

بردن من اهـهيت دارد. مى خواهـم زنده بـمانم! جـارهاى ندارم جز اين كه


 دارم!) قــمتههايى از نــاز مـسلمانان را زير لب زمـرْمه كـردم و بـه خـواب

رفتهr.

## . 91

صبح روز بعد خيلى خيس نبودم و أحـــاس توانايى مى كردم. فكر كردم
 كم غذا خوردهام.

 قَوطى آبَ، آنحِه در جزَوهى نجان




 شدن كشتتى از دست داده بودم.



 ril













 تمام لوزز كار را الز دست داده باد بودم.

 إين يك بستهى كامل ديتىر وسـايل ماهيتِيرى هم وجو


 دقت و عقل بيشترى نــان بدهىى".
 كلك آمد. اتر مى خواست مىتوانست جلو بيايد و باسـنم را كاز بكتيرد.

وقتى برگثشت دنـتمر را به طرف بالههاى عقبىأش دراز كردم اما بـه محض
 شد.

هـمان بخشَ از ذهنـم كه به خاطر شكست در دم ماهيگِيرى به مـن ايراد















 داشتته باشیى از آن ها ديدن كنى."



 rirr
 .




را مى بريدم؟

 برایى نجات زندكّىام ديوانه وار درون صـندوق دنـا




خطرناكى دست بزّنم.









 باركر، كارم را تمام كن. اما خوهش مى كنم، هر كارى مى خطهى بكتى، rif

زود بكن. فيوز تريده را نبايد دوباره امتتحان كرد." دالشت وقت تـلف مـىكرد. كـنار پاى مـن بـود و سـر و صـدا مـى كـرد. بدون تـرديد صـندوت و ثـروتى را كـه در آن بـود، كـشف كـرده بـود. بـا وحـثـت يكى چپشمه را باز كردم. يـك مـاهى بود. توى مـندوتى يك ماهى بوت. مـثل يكـ ماهى در بـيرون




 مشتاقانهأى میديدم. ظاهرا آمادهى تحقيت بود. خـمر شدم، ماهیى را برداشـتـم و يـه طـرف او انداختهم. ايـن راه اهلى كردن او بـود! مـاهى یـرنده بـايد هـمان جايیى مـىرفت كـه قـبلا مـوشى رفـته بـود. از بـخت بد، مـاهى بـرنده بـرواز كـرد. در وسـط هـا، درسـت در هـقابل دهـان بـاز

 خـوردند، امـا مـاهى خـيلى از او سـريعتر يـود. مـتعجب و نـاراضـى بـه نـــر

 اما ضعيفى داشـتـم كه شايد بـتوانهم قَبل از آنكه او بتواند روبى من بیرد، من روى كلك بیرم. درسـت در هـمان لحـظه در هـوا جــنـشى ديـده شـل و يـك دلسـته مـاهى برتده بـا مـا برخورد كـردند. آمـلن آنهـا شـبيه هـجوم ملخها بود. ايـن امر ته فقعط نـاشى از تـعداد مـاهى ها بـلكه در عـين حـال بـه خـاطر صـداى بـه هـم خـوردن و غـرَغرّ بـالههايشان بــود. هــم زمـان صــدها مـاهى از آب بــرون MI
 درست نرـــيده به قايق به درون آب شـيرجه زدنـا










فورا علت هجوم روشن شد: دلفينها سـخت در تعقيب آنها با بودند و













مى جنبيدند و ضربه مىزدند خورده شدند. نمايش پش





 سراغ كلك رفتمر.
















 riv

تمايل به سر بريدن يك ماهى قرار گرفته بود.

 تحمل بود.


















 خـارج از طـرح ضـرورى حـيات. آن را بـا تـبر قـطعه قَطعه كـردم و تـوى سطل تذاشتم.

در آخرين سـاعتماى روز دوباره سـعى كردم ماهيكيرى كنمّم. در آغاز








 خيز برداشتا قبل از آنكه هِلاب را بكشـم كمى آن را ثـل كردم تا مطمئن






 بيرون بكشم.





 ris




 توسن جفتك اندازى به يكـ كأوجران




 مىى آورم. من داشتم با اين ماهى در برابر دريا، در برابر بابـ باد، در برابر غرق




ماهى در آمدن مرا نجات دادهایى متشكرم، متشكرم!"



 اشتياق نثـان مىدادم. يكراست بهـ كار پرداختم. تَبر كوجك را را با هر دو دو

















كشتن.






 كثيدم. براى برداثـتن مقدارى بيسكوئيت و يكـ قوطى آب تو توقف كردم.



شده بود، بِيّحيدم.
 rYI

ولـايل را كنار تذابشتهم و شام خوردم، شب رسـيده بود. لايهى باريكى از

 سـركرم كـار بـودن عـمـيقا رافـى كتنـده يـود؛ اصـلا دربـارهى مـشكـلاتم يــا خودم فكر نـكرده بودم. واققعا براى گَذراندن وقت ماهيگيرى از تابيـن نخ


ثـدن هو دوباره كارم را شـروع كــمـ.
 در حال مرگَ روشن بود، به خواب رفتّم.

## $.9 Y$

آن شب خـوب خـوابـيدم. كمى قبل از طلوع خورثــيد ـــى نـكردم دوباره






 او به زودى تشنـا مىشــد





 غذايى مان اطمينان مى دادند. مثكل بخش مايعات بود. مسئله به مادهانى ryr

مـربوط مـى كـد كـه در اطـرافـ مـا فـراوان بـود امـا نــمك آن را غـير قَابل













 به حدى كج كردم تا آب زير مخروط اصلا نتو الـواند داخل كيسه بريزد. دو
 آب بيرون كثيدم. كيسه مستطيل شـكل بود و از پِلاستيك كلفت، نرم
 آب را چچشتيدم. بدون نمك بئ بود.


 كيسه را خالى كردم. يكى ليتـر گَنجايش داشت وانت و تقريبا پر بود. بعد
























 صورتش كه به زحمت در سطل جا مي تَرفت توى آن نآيديد شُ و و با زبان rro

آب خورد. در مدت خيلى كوتاهى سطل خالى بر ائر ضربههانى زبان او

 أو در زير تإيولين نايّديد شد.


 خود را داشت.





 لاكتششت منقار دار. در برابر او هيجِ كارى نكردم. اما به فكر افتادم بايد كارى مى كردم.

 قطردها و جويبارهايى از آب شـيرين بود.
 تسيمتسام مى كذرد.

## .FY

خانطادهى رابرتسون سـى و هـت روز در در دريـا دوام آوردند. ناخدأ بلاى از




 نامناسب بود ماند. خانوادهى بيلى 11 ا 1 روز دوام آوردند.
 اقيانوس آرام زنده ماند
من TTY روز دوام آوردم. رنج من أين مدت طول كشيد، بيش از هفت
ماه.
خودم را مشتغول نكّه داشتـتم. ايـن كليد بقاى مـن بـود. روى يـى قايق

 اهطلاحى را به كار برد، از اين قرار بود: طلوع خورشـيد تا ظهر:

بيـدار ثــدن
دعا خواندن
صبححانه براى ریِچارد پِاركر

خاص به تمام گَرهها و طنابِها

پر كردن از آب)
صبحانه و بررهسى وضعيت ذخـيرهى غنايى
ماهيگيرى و در صـورت صـيد آمـاده كردن آن (بـز كـردن شـكمه، تـميز
كردن، آَويزان كردن باريكـههاى ماهى براى خشكـ ثـدن در آفتاب)

از ظهر تا نزديك غروب:
دعا خواتدن
ناهار سـبـى
اسـتراحت و فعاليتهاى كـم تحرك (نوشتـن خاطرات، برردسى زخـمهها و جـراحتهها، تـعمير تـجههيزات، مـراقَـبت از صـندوت، مـشاهده و مطالعهى


اوايـل بعدازظطهر تا نزديك غروب:
دعا خغاندن
ماهيگیري و آماده كردن ماهى ها
مراقبت كـردن از تكههاى گوشت (ايت رو و آن رو كردن، جـا كردن
قـــمتـهاى فأسد شـده)
آماده كردن شام

rrA

برردسى عمومى كلك و قايق نجات (دوياره گرَرهها و طنـابهها)


> خورثـيدى

ذخيره كرین تمام غذاها و ونـايل
 منورها، در صورت ديده شُدن كتّسى، در صورت باريدن بارارنن) دعا

## شب:

خوبى سبك دعا خواندن
 خالى را مىشد حس كرد.










 rrq

دستهاى جلوى روى هم قرار گرفتهاش بكذارد.










 خود زمان را هم از ياد بردم.




 بيان كنهم يا نه. خاطرات من كاملا درهمر ريختهاند.












 مىشـدند.












 بـادها و جـر يانات دريـايى نـأشناختا
 فقطط بر اهـاس يـك سـتاره زندكى مـى كرد: خـورشيد. مـا سـر شب بـه بستر rry

 بـا ــــادهترين شـيوهها بـا ثــكوهتريـن تصويرها را نـقشى مـى كــد، و هـمان
 ديـن آن سنظره بـه روشنـى و بـا صراحت مــــرم ,ا مـى يافتـمه، اما منظورم


 به من در يـافتن راه كمكـ كـند؟ از فهميـين اين موضـوع دست كتـيدم. هر اطلاعى بـهدست مىآوردم بيفايده بـود. بـراى كـنترل كردن مـسيرى كـه در آن يـودم هـيـيج وســـلـالى ندأشتـم - نـه سكانى، نـه بادبانـ، نـه مـوتورى، فقط چحــد پارو با قدرت كمم.




 بـنابرايـن خـودم را بـه دست حــ حـادثه مسـهردم. بـادها و جـر يانات دريـايـى


 مـىدادم. يـعدها فـهميدم در جـادهى بـاريكى سـفر كـردهام، جـريان آبى مخالف خحط اسـتو در إقـيانوس آرام.
.98





 هميشه ترسنـه بود.








 rrs
 تا درد مى كَرفت. وقتى يك ماهى درست در نقطهى مناسب بـي بود، نيزه را



 در يك دام مى افتد.
وقتى بخت با من بود، يكـ مامى درــت بـه قلاب گير مىكرد، به آن















 بودن خـيلى فرزتر از قلاب عمل مىكردند. تقلا سريع و خشُن بود. آن








با گَذشت زمان و تـجربهى بـبشتر شكارجى بهـترى شـدم. گَستاختر و و















 rrv
 ريحچارد پاركر مىدادم









 كرَفتن يكى از بالههاى پشتىاش


 اين كار قربانى را كنار قايق مىى أوردم طورى كم لاكى آن به بدنهى قَايق









مى كوبيد و بالههاى آزادش را به سـختى در هـو تكان مى داد.خوشبختانه.









 شكستهى ضعيفى كه من بودم بتواند آنها را راز آب بيرون بكشد.


 وحشُيگَرى سقوط كرده بودم كه هركَّز برايم قابل تصور نبود.















 HFI
خرحِنـُـها ديده شـود.






 اعصـاب فرسودهام بود.

## .91





 مى خوبابيد.
بـرخلاف ريـحارد هـاركر. او قـهرمان خــواب شــده بـود. بـيشـتر أوقات زيـر








 rfr
 لبهى قايق مى تذاشتش.







## .99

شـبهـاى بـسيارى بـاورم نــد در دور دست نـورى ديـدهام. هـر بـار يـكى از












 آن قابل اتكا نبود. من بايد به ختشكى مىربـيدم، ختشكى سخت، محكمر و

واقتحى.


## rFs







مى كـتم، اقَيانوس آرام را مىـينـهم.)

 روشـنايـ دوخته مىشد. براى من اين نور خيلى روشـن بود، نورى سفيد

 را آهــــته تـكان مسىدادم. نـزديـى يـكـ دقـيقه گـرما بـر بــازوهايِم فـرو هـىريخت و هـمه جــيز بـه طـرزى غـير عـادى روشـن مـىشد. آب اطـراف















 فقط يـكى دو بـار غريد. خـيال نـداشت در چـنان ترمايـي خـودش را را نـشان HFY







 نگااه مىكرد. چاقو را برداششتم و بهـ أميد تحريكى كردن حـيوان نوى آن














 HFA

 قطره نوشيدم.



















 فنجان خون را داشت. به طور جدى فكر كردم بايد با ريحارد پازكر چهه بكنم. شكيبايى او در rqq

روزهاى داغ و بىىابر، آثر علت همين بود نه تنْبلى صاف و ساده، كافى


 داشت، از جمله حقوقى كه بر إثر قدرت به دست مكي آيد آيد. وقت آن رسـيده بود كـه خـودم را تحميل كــم و قلمروم را مشخص

نمايم.
 سُوند، برنامهى زير را پيشنـهاد مى كـنهم:
 دريـايى مـى خواهـيد كـه وقـتـى قـايق نـجات أز پـهلو بـه آن مـى خْورد
 قايق شما.

「. لنـكرتان را كاملا بيندازيد تا مطمئن ثـويد قايق شما تا حد مــكن




 شكل است.
r.r حالا نوبت به بخش مشكل كار مىرسد: بايد حيوانى كه شما را به ral

 بياوريد. بهترين روش انتجام ايـن كار ايـن است كــه بـه مـرز قلمرو خـود بـرويد و با ــر و صـدا بـه مـنطقهى بـى طرف تـجاوز كـــيد, مـن

 است كـه شما بــ عنـوان نشانهى تـهاجم خود صـدايـى مـدام و قابل تـشخيص ايـحاد كـنيد. امـا بـايد مـواظب بـاشيد. ثــما مـى خـواهيـد

 كـند. تـكه تـكه خـواهـيد شـد، لگَد مـال مـى مـىشـود و خورده همىشويد. شما ايـن را نـمى خواهيد. شما حيوانى تحريك شده، بدخلقَ، خشمگين، مورد هزاحمت قرار گرَتنه، بيزار
 درون قلمرو حيوانتان یا بـگاريـد. تهاجم خـود را با خيره شدن بـه جِشـمهاى حـيطن و زدن ــوت و تحقير كردن ادامه بدهيد.
F. F. وقَتَى حـيطن بـه هيـجان آمـل، تـمام كارهاى بد را به قَصد تحريك براى تجاوز از مرز انجام دهيـل بــا بر تجربهى من يكـ روثى خوبـ







رو در رويىى ـــريع باشيد. منتظر سبـكـ و سنگّين كردن وضع نشويد

 موجودى استثناى است.







 بشكافد، بهتر است.









 rar

نـكنيد تـمام مدت در مــوتتان بدميد، و يادتان باشـد نبايد قايق نجاتّانْ را وازَكّون كـيد.








 مرزى عالى است. روى مرز قلمروتان استفراغ كنيد.

ه. وقتى حيوانتان حسابى دجار تهوع شُد، مىتونانيد كار را متوقف





 حالش بهتر شد آبى در دسترس داشتـته باثشد كه در آن آن قرص ضد




9. ايـن روثق بايِد آن قدر ادامه يِابد تا در ذهن حـيوان صـدالي سـوت و





 اســفاده از سوت خيلى كم خواهد شـد.
.YY
 مـىدادم، از لاكى لاكیـشتـت ســرى سـاختم. در هـر طـرف لاك بـاريكهأى
 مى خواستتم، اما مگر سربازها در مورد ــاز و برگثـان حق انتخاب دارند؟

 با چخنگالهاى كاملا بيرون آمده در هو بِلند شد و به سـهر من كوبيده شد. ايـن ضـربه باعث شـد از قـايق بـه بـيرون بـرواز كـنهم بـا آب بـرخورد كـردم و
 غرق شد. از وحشت ريـحارد پـاركر و هـمين طور بودن در آب دست و پـايِم

 كه كـ بـراى كوسهها دعوتى دلیذير مـحسوب مـى
 كردم و در حالى كه دستهايِم را دور زانوهايِم حلقه كردهه و سرم را پاييين
 $r \Delta V$

مى كشيد خاموش كـنـ. مدتها طول كشـيد تا لـرزش بدنم كاملا از بين
 ـ چِيزى نوشيدم.



اميدوارم آنهايىى كه ايـن داستاي















 نتيجه رسـيد كـي تهديدى در كار كار نيست، حس مى كند تكليفش را روثـن كرده و بر مى گرددد.






 آنكه بنجهاش را به هوا بلند كند خودم رأ عقب بكشَهم.


 ينجمين سپرم تا آخر آموزش أو برايم باقى ماند.

## .VY











 رعدآسا سخن كَفتن از فراز سكوى خطابـا

 دختركى كوجكا بر گونهـايتانـن حداقل كاشى يك رمان خوب داشتم! اما فقط جزوهى نجات بود كه در res

## دوران مصيبتم بايد آن را هزاران بار خوانده باشم.











 آنها مربوط به مسائل عملى هستند.

## .VF








 اقيانوس آرام فرو برود و ديكر نتوانم آن را بالا بكشهر.

 بلند مى به ريجارد ياركر اشاره مى كردم و با صداى بلند مى كِفتم: "اين تَربهى خداست!"
به قايق نجات اشاره مىى كردم و با صـداى بلند مى كّفتم: "اين كشتى
Y. غذايِى كه بعد از دعا خورده مى شُود.
ا. مرأـم دعا.

## خداست!"

دستهـايمر را از هـم بـاز مـى كردم و بـا صـداى بـلند مى گیتتم: "ايـنها كسـترهى پهناور خداوند است!"

خداست!
بـه ايـن تـرتيب آفـرينش و جـايگاهمر را در آن بـه خــودم يـادآورى مى كردم.
امـا كــلاه خــدا دائـمم از هــم بـاز مـى شد. ثــلطارخــدا داشت از هــم


نمىردسيد چچيزى بشتود.


 تَرهاى فرياد بر مىى آورد كهه بايد دوباره بسته شـود. يـا به خانوادهام فكـر مى كردمه به إين كه چطور آنْها از تـحمل چـنـين رنـج هولناكى در المان مـاندهاند. تاريكى بـه حركت در مـى آمد و عاقبت مىرفتا و خدا در تَلب من به شكل نقطهى روثنتى باقى مى ماند. من باز هم مهر میىورزيدم.

يك روز وقتى كه حــاب كردم بايد تولد مادر باشد، با صـداى بلند براى او خواندم: "تولدت مبارى."

490









 تشويق حيون به خوردن آن است، حيونانات نسبت به هر هريه اندكى به غـي غذا






## rgy






 مى شد. بر عكس، ينهان كردنت، يا تلاش در اين جيهت، تشانهى تغاوت ـ تفاوت با من بود.
متوجه شده بودم ابن كار او را عصبى مى كند. او آرام مىمانـدند، با سر

















هـركّز در مـقابل بـه مـن خـيره نـــد: نـتاهش هـميثـه در وسـط هـو شــناور
 گـلولههاى مـدفوع او در دسـتم ايـن را احِـساس مـى اوكردم: بـرترى در حـال
 به من نـــاط مى دأداد. حالا كه دأريـم در ايـن مورد حـرف ميزنيـم، دن همى به اندازهى ريحـارد


 اثـر آن بى انـدازه خــتـه و غرق عرق مـى بالا.

با كاهش يانتن كارتونهاى ذخيرمفاى اضطرارى، مصرفم را آَ قدر پايِين










 بىنقص بود ـ فقّط دست من بـ به آن نمحرسيد


 ry














 به صـورت قَهِوما و خـشا










هيىكردم بـرايـم قابل خـوردن شـد، بـاعتهاى بـيكارى زيـادى را بـه جـويدن


 خود در جـستوجوى غذا بود.


 يـتوها را در حـدى از بـين برد كه ديــر قـابل تـعمير نبودند، با بـه هـمر تـكيه
 برابر آفتاب استقاده مى كردم.


 داشــتن فـوقالعـاده بـى ثـبات بـود. مـن بـراى لبـخندهايم نــيازمـند كــوشت لاكـحششت بودم.




مى كنمه.

يك بار سـعى كـردم مدفوع ريچارد بِاركر را بخْورم. ايـن در همان اوائل
 هـنوز ديـوانـهوأر بـه دنـــال يـافتن راهدحـل بـود. كــى قـــل آب تـازهى أب شـيرين كن خـورشيدى را توى هطل او ريختته بودم. بعد از آنكه سطل را ryr





















Io . 1

 آن حيوان را دوست ندانته.

 كنيد.
تَلوله را تـوى سـطل بـرگردانـدم و كـمى آب بـهـ آن اضـافه كردم. آن را






 فرستاده شدند.
 ورم كردند و ايستادن برايم خسته كنتده شد.

## .VA
















 ryv




 كه به كلى خامونى بود.
و در ميان اين دو، در در ميان آسمان و د دريا، تمامِ بادها بودند.
















 تضادهاى فرسوده كنتده بودن. وقتى هوا رونـن است، مقابله جويى دريا

كور كـنتده و تـرسناك اسـت. وقتى تـاريك است، تَاريكى مـوجب تـرسى از

















 شده و خراب خـواهد شـد. بعد از
 مىثـوي آن همه آب شـيرين يـكراست به دريا ريخته شـد

 بدترين جفت متضاد، ملال و ترس است. كَاهی زندكى ات آتونت وار از

سـويس بـه سـوى ديــُر در نـوسان اسـت. بـر درِــا چــين و شـكنـى نـيست. نـجواى باد بـه گَوثى نـمىرسد. سـاعتها تا ابد ادامه دارند. از شـدت مـلال

 ايـن دو حـالت مـتضاد از هـم قـابل مـتمايز نـيستـند. در مهـللى كـهـ بـه آن
 وحـشتى: فرياد مسىكشتى؛ از روى قَصد بـه خـودى آنـيب مـىرسانى. در
 عمـيت و مـلال احساس میىكنى.

 طور ثابت احساساتت را بر مىانگيزد.



 وجـود بـياوريد. خـيلى چحـيزها مـى توانـد مورد اســتفاده قَرار بـگَيرد. هـر وقت بـتوانيد خـوشحال مـيشويد. بـه جـايىى مـىرسـيد كـه تـه جههنـم هـستـيد امـا هنوز بـازوانتان را در هـم گـره كـردهايـد و لبـختند بـه لب داريـد و احـــاس
 لاغر مرده پيـث پايتان دارِيد.










 دوسـتان قديمى و خـسيسى شباهت داشتـند كه هـرتز اعتـراف نـمى كردند





اعماق رِودند خاكسترى يا سـياه به نظر مىرسيد، اما وقتى نزديك سطح
 بـودند و از دهـانهايشان دنـداننهـايى تـرسـناكـ بـيرون زده بـود، امـا آنهـا
 عىىزد. سـر ــفيدهاى اقيانوسى اغلب از يوزه تيزها كوتاهتر ـ طول بعضى


 از ايتن، رنت آنهـا بحروح بود، يكـ جـور قهوواى كـه به خاكسترى مىزد



 ترفتّم.

 ديــر دانشت رد مـيشد، بـىالخـتيار دسـتم را تـوى أب بـردم و درست ســر


 را حــسابى تـكان داد. بــا وحـشـت و ثـــادى ديــدم آن مـوجود در مــيان النـفجارى از آبب و قَطرات ريـز از دريـا بـه هـا هـريد. مـدتى كـمـتر از يــــ
 امـا ايـنجا اداى گّوليات شجاعى را در نمى آَوردم؟ نبايد رهايش مى كـردم؟












 نمى آيد.









 .
 rar




 تكان خورد.

















 اطراف پراكنده بود.

مـن تـوانـستـم مـقدارى از بـاَيمـاندههاى كـوسـه را بـا نـيزه بـردارم إمـا بـا
ــرخوردحگى مـتوجه شــدم سـتون فـقرات كـوسـه مـايع نـخاعى نـدارد. هـرحنـد
 غضروفها تغيير خوثشايندى در ميان آن همه غذاى نرم بود.

 آن ها با كوبيدن تبر به مـرثان، روشى سـريعتر و كمى زحمتتر است.



 بودم. در فضاى آزاد نيزها و اميدوار بودم اين طورى ماهى بكـيرم









 rav

قبيلهاى كافى بود. چششمها و ستون فقراتش صحرايیى را آبيارى مى ركرد.






 نوبت به من رسيلد بوردي
 روزهاى زيادى مىترانيد بدون خوردن غنا غذا زنده بمانيد















شـد. او بـا كـوتاهترين خـيز مـىتوانست روى مـن قـرأ بـگيرد. امـا بـه او خـيره ماندم.
 به يكـ مـاهى بـرنده ضـربه زد. مـن برنده شـده بودم. بـا نـاباورى نفـس تفس



 اعتماد بـه نفس پییدا كردم، روى تـارپولين كـه خيلى راحتتر بود. هـنوز از ريـحمارد یاركر مـىترسيدم، امـا فقط در مواقع لزوم. ديتُر حضور صرف او مرا تحت فشـار قرار نميداد. آدم مىتواند به هرجيزى عادت كند ـ أين را قـبلا

 تـارپولين قـرار داده بـودم، روى آن دراز مـى كثشيدم. كــمى بـلند بـود ـ حــون
 ريحارد حاركر باثـمـ.

 از لبـههاى قـايث بـبـشتر فاصله داشتسم و كـمتر در معرض بـاد و قطرات آب بودم.
 خودم همر باورم نمىشــود.













 تعريف مىكتمْت ral










 ببندم؟




 rar






 اين كار دست مى كتيـيد.
 آبشـير ين تـنـها چـيزى بـود كـه بـه طـور مـدام مـوجب نـغـرانـى و رنـج مـا مـاشد
 مـثل شـير سـهمش را بر مىىداشت. مـن در ايـن مـورد حت انتخاب كمى
 مـىآوردم او فـورا متوجه مـى ذـد و مـن بـايد سـريع و بـا دـــت و دلبـازى

 هولناك بلكه در عـين حـال بـر اثـر شـتابه بـود. گاهى الهـلا وقت نـداشـتم بـمهمهم جـه جحـيزى در مقابلمه قرأر دارد. آن مـاده يا در همان لحظه توى دهـان هـن مـىرفت يـا نـصيب ريــحارد پـاركر مـى شـد كـهـه دأشت در مـرز

 دريـافتمر هـثل يـى حـيوان غذا مى خورم، فههميدم غذا خوردن پـر سـر و صـدا، جـنون أَمـيز و گَــرگَ وار فـرو دادن و بــلعيدن مـن درست بـه غـــا خوردن ريحِارد پاركر شباهت دارد.









 برخورد نكنند.




 ras





 خـرب انــجام دادنــــ هـر مـوج در قـلهاش مـى خـواست مـوجب ثــود غـلت

 خِيس مىشـدمْ
آن كَاه موجى رــيل كه عملا ما را با خود برد. ايـن بار دهاغهى قايق زير آب نايديد شد. مـن يكه خورده و يخ زده و بـىاندازه هراسان بودم. به
 پـاركر را شــنيدم. حسى كـردم مـرگَ هـا رسـيده. فقـط بـين مـرگَ در آب يـا
 انتخاب كردم.


 تـاريولين را بـه قـلابهاى هـر دو طـرف قـايق وصـل كـردم. دوباره داثـتيمم
 تعادلم, را حفظ كردمـ حالا قايق نجات پوشـيده بود و تَاريولين بـه جز در مرقَى كك من قرار داثـتـم كاملا كشيده شده بود، خودم را بين نيمكت و









 طنـاب بگگيرم. اين بيشـنرين كارى بود كه از مـن بر مىآمد. ايـن عمل نبايد

 پـايين بـلغزم كـارم را آسـانتر مـىكرد. قايقَ بـه سـرعت يــــ شــيب چـهل و و ينج درجه را پثـت سر كّذاشت.
 سـرازير ثـديِم شـيـب قايق بـه شصت دريـه رسـيده بود. تـمام ذرات آبى كـه


 در خـود غـرو كـرده بـود، بـا بـبرى كـه در آن آب غـوطنه ور بـود، بـه طـرفم
 تاريولين سـياهـى مطلق بود ـ امـا تا فَبل از ايـن كـه بـه درهى بعدى برسيـم نيده غرق شده بودم.

 بىحسى و تسليهم كامل داد. در حالى كـه بدنهم صاف كنار نيمكت كنارى rav



 صداى طوفان مثل خرناس ريجارد بإركر، مداوم بود.


 دراز كثيدم.








براى بدنم كشـنده نبود اما بر روحيهام تاثيرى مرىَ بار دار داشت






 آن ها را خالى نكرده بودم فضا را پر كرده و مانع از حركت زياد كيسهـها










 مرگى باقى مانده بود: آخرين سوت نارنجى.


 و قايق را خخيس مى كرد. ريِپا, پاركر زیـر تاريولين نایديد شده بود. او نـه
 آسـمان آبى و هوا تَرم بـود و دريا بـه طور معمول حركت داشت. از صداى
 روى مـن فرود آمـد. دوباره بـه بالا نكاه كردم. آسمان بىابر. انفجار ديِّرى،



 چـروكيدهى روى بدنهاث كليد درك مـن بـود.يك چچشَهم بـود. يك وال بـود. چششمشُ، كه به بزركّى سر من بود، داشت يكراست به من نتّاه مى بیرد.

 F. 1


 تدريج محو شد.















 نخواسته بود كه ملطنهايتى نامردانه أو را با زوبين مجروح كردنـي
 من مدتها پِيش نجات يافته بودم. شكار والها جا جنايت زشُتى استى
 و شب تمام با ما بود. آنها شـاد بودند. غوطه زدنها و و معلق زدنها ونا و به



 مىكردم.





 طبيعى و غير قابل درك بـر بودند.

 نشدند و مرا در شـكفتى مشابيهى باقى كذاشاشتـند.









 F. $F$

آورد. قبـل از آنكه بـتوانمر دوبـاره شـانسم را اهـتحان كتمه، بالهايـش را باز كرد و خودثى را در هوا بالا كثـيـلـ با دوء ســه بار بال كوبيدن بـه راه خود

أدأمه داد.









 وقتتى كارش تـمام شد به بالا نكَاه كرد. و همـه حـيز درست شد و خودش
 آئرودينـاميك. وتتى تكهاى دلفـين به او تعارف كردم، آت را با مـتـارشى از دست من برداشت و به كف دستنم نوك زد.

 شكستهم. بخششهاى مختلف يدنشى لَن قدر خوب بـه همم متصل بودند كا بـ وقتى شــروع كـردم بـه كـــيدن آنها، بـوستش كـنده شـد ـ مـن در حال
 بود كه انگگار يك جـلد كتاب بـدون وزن الست. به جاى هر كارى چاقو را
 كمى كَرئشت روى دسينه، ناميد كنده بود. بافت قابل جويدتش از گّوشت $f \cdot F$

دلفين بيثتتر بود اما از نظر من مزهى آنها زياد فرق نـا نداشت








 مى آمدند را ماهى ازها مى بلعيدند.
هيجكدام از پرندهها هركّز از نزديكـ بودن خشكى خبر ندآدند

## . $\lambda \Delta$


 همينطور مىماند. اما بادىى وزيد و و باران را بـه ايـن طرف و وا آن طرف رانـ راند.







 قايق دراز كشيده بود و آشكارا مى لرزيديد

 زدگى متعالى برــانـاند.
 F.Y








 مـحض ظـاهر شـدنش صـاعقه نايديد شـد ــ هــوز فـرو ريـختـن آب داغ بـهـ روى ما پايان نگگرفته بود كه صاعقه تمام شد. موج سـرخورده سياه شد و بىتفاوت غلتيد.

نمىترسيدم.
زيـر لب تُفتـم: "حـمـد بـر الله، خـداى تـمام جـهان، رحـيمه، بـخشـنـده: حـاكمر روز جـز!!" بـه طـرف ريـحـارد هـاركر فـرياد زدم: "ايـن قَـدر نـلـرز! ايـن
 أيـن چـيز جِـنان گَسترده و خـارقَالعـاده جـيست. نـفسـم بــد آمـده بود و
 تـاربولين دراز كـــيدم. بـه خـاطر بـاران تا اسـتخوانهـايمر يـخ زده بود. امـا





"ریییارد پاركر، يك كثتّى!"

آزازرها و فشـارها از بين رفتند و ــرثـار از لذت شـدم.

بيدا كردمايم! ها، ها، ها، ها!

 مى كردم؟ مزخرف بودا
 تو متشكرم! همهى جلوههاى تو پرشكوه باد، الله ـ برهمن! إبا

 مدتها اوكين بارى بود كه جِنين تالاثى مى كردم.


كـشتى بـاز هـم نزديكتـر آمـد. شـبيه يـك نفتكش بود. توانستم شكل F. 9
 حاثـيهى ـــيـيد يوثــيده بود. "اما اگر....؟"



 بودم كه ناديده ترفتنه شــده بوه.
 كوهى داشت به طرف ما مى خاخزيد.






يا به ـرعت راهثان را تغيير دهند.





 زد: "ووف! ووف!" الما نه مـثل سكَها ـ ـ حـدايش مثـل بـبرها بود: نيرومند،

ترسـناك و كاملا مناسب با موقعيت.




 نفتكث برخورد نكرد.




 درون اقيانوس آرام رفت و آنجا با با صداى فـّى خام




 بودند و مرأ حيرت زده در سكوت باقى كذاشتيند




 فـراتر از تـوانايى دركى او. نـمى فههميد ايـن نجات ما بـوده كه با دشوارى از FII

دسـت رفته. او فقَط مىديد شخصيت برتر اينجا، اين بـبر عجيب و غير

 روى بدخلقى بود. "من دوسـتت دأرم!" كلمات صـميمانه و آزاد و بـىانتها بر زباتم جارى



 من قول مىدهمم!












 اين كه لحظهى حاضر با لحظهى حاضر قبلى فرق دارد.

## 

يـى روز بـه مـقدارى زبـائه رــيديه. اول آب از لكـهمهاى روغـن درخـشيد.








 مىىرسـي رنتك هو را تغيير داده. دست به دها دهان، توى آن را نتكاه كردم. آن




 Fis
 F



 لكههاى روغن را أز بدنهى قايق نجات پا پا






 را محكم تره زدم. بطرى را درون آب انداختم.

## .19
















 fiv

بويى را به ياد نمىى آورم. يـا فقط بوى بوككى منورهاى دستى را بـ به ياد







 بودم، رطوبت بدنم مكيده شده بود و استخخانهايم كاملا از زير كوشنت نازكم ديده مىشـدي


 مى كردم.
اينهنا صفخات آخر دفتر خاطراتم هستند.






باران نباريلـ فقط خاكسترى صبـثاهنى. دلفينها. سعى كردم يكى

 قدرت ندارم در ــوت بدمهر.
 حركت نمىيكند. مرا نمىكشد.











 نايستاد. يك ساعتى سرترم ليـيلن همه جاى بـنـن بود. خوابيد.
بیفا يده /ست./مروز من مىميرم.
من امروز خخطهمر مرد.
من مىميرم.

ايـن آخرين برگث نوشتهى من بود. از آنجا بـه بعد صـبورانه امـا بـون

 تمام شدند.

همانطور كه دستم رأ جلوى صورتش تكان مىیادم كَفته: "ريحّارد یاركر، اششكالى ييش آمده؟ نابينا شدها
يكى دو روز جششمهايش را مى ماليد و و تسلى نآيذير ميوميو مى كرد، أما






 ما آهـته غذا مى اخورديه.



 كزاشته بود.
مـتوجه شـدم با همين نگاه كردن جطابـم را بيدا كردهام. من طورى بــ FTI




دهد.

محثــد.



















 چـيزى بين روزهاى صـد و صد و دوم مى وبود. مطمئن بودم يكـ روز ديكر دوام نخخاهم آورد.

بودم بميرم.














 دست خدا مىى سـيارم كه محبت است وت و من دوــتـت دارم." شنيدم يكى گفت: "كسى آنجاست؟"

 شيوهى متقاوتى ثــنيدن.

> صدا دوباره به گوشهم رسـيد: "كـــى آنجاست؟"

 مَىَذارد.
صدا دوباره با اصرار كفت: "كــى آنجاست؟"
 رنك خاصى داشت. تصميم ترفتتم به اين بازى تن بدهمر.


"اميدوار بودم كس ديكَرى آنجا باشد."


خيالهای زيادى مىتوانى انتخاب كنى."
هوووم. ميوه. ميوه. انجير چطور است؟
"یس كــى آنجا نيست، درست است؟" "هيس... من در خيال انجيرم."





صدال، يا أثر باد و موج، هرحيه كه بود محو شد.
 ثـدماند، از سـتُينى انجيرها پـايين آمدهاند. بايد بيـث الز سيصد انجير روى اين درخت باشد."

صدا دوباره ثـنيده ثـد. "بيا دربارهى غذا حرف بزنيم..." "حه فكر خوبى."
 مى كردى ؟؟

"سمبر. دال پیلو و شير برنج هم هـم هست و -"
"تمام نـكردهام. و با بـرنجم يــمبر تـند تـمبر هـندى و سـمبر يـيازهاى كوچک و و -
"جِيز ديگرى هم هست؟"
 مـاسالاى سـيب زمـينى و وادى كـلم و مـانـالاى دوسـاى و راسـام تـند دال
"صبر كن. و پوريال بادمجان شكـم پر و كوتوى ناركّيل و سيب زمينى هندى و ايدلى برنج و واداى بسته ثـده و باجى يسبزيجات و و -"




$$
\begin{aligned}
& \text { ثاناراثا و یورى خورده مى شوند." } \\
& \text { "به نظر - --" }
\end{aligned}
$$

",

1.
 تـكنغت.
":تمام شُدب"


$$
\begin{aligned}
& \text { سـرد و يك قـهوه تمام مى كنمه." } \\
& \text { "خيلى خوب به نظر میرسد." } \\
& \text { "خوب همر هست." }
\end{aligned}
$$





 روغن سرخ مى كنى تا طلايى شود -
 "جیی"
"جرا به جاى كوتوى سـيب زمينى هندى و نارگییل، زبان كَاو پختـه

"به نظر مىرسد اين غير گَياهخورى است."
"همين طور همم هست، و بعد سيرابیى"
"ـــيرابـى؟ معدهاش را بخَورى؟؟



"لوزالـدعده!"
"يخنه شـده روى آتتث مـلاییم و واقعا خوشــزه."

 إفتاده بودم؟ چـهَ باد مـخالف هـولناكى مرا كرفتار كـرده بود؟ قايق بـه هـرف

زبالكى شــاورى عقب كشَـبده ثــده بود?

"منز گوــاله در سـس كرهى قهوهاى!"
"باز رفتيهم سراغ سـر، درست أنست؟"
"سـوفلهى مغز!"




 گَوشت خـوكى و پـاتهى جـگَر بـا گـوشت گَوسـاله. بـراى قـورباغه. آخ، بـه مـن

قورباغه بده، به من قورباغه بده! "به سختَ اينتجا مانده ام."
 اما عادلانه نبود كار به معده همر بكشد. تاتگهان همـه جيز را فهـميـدم.
 "البته! من عاشَز الستيكـ تارتار هستهم.
 FYY
"هر روز با سس سـيب"
 بدنش را مى خورى؟"
 "هويج چطور؟ هويج خالى و خام مى خورى؟" جوابى تـنيده نـــد




خـنديدم. مىىدانستمه. مـن صـدا نمىشـنـيدم. ديوانه نـثـده بودم. اين



 ستارمهاى سينما از دست طرفدارارانشان رنج بيرند.




 ريحِارد پاركر جواب داد: "عجب سـئولى." "منطقى به نظر میرسد." "ابين طور است؟؟ "بله."

$$
\begin{aligned}
& \text { چچرا؟؟ } \\
& \text { "تو به اين كار مششهورى." }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "البتـثـ در. برابر اين حقيقت كورى؟" } \\
& \text { "هستّم" }
\end{aligned}
$$

 تو به اين كار مشهورى. ببينمم تا به حال بكـ آدم را كشتـهاى؟" بـكوت
"خوب، يه مى جواب بده."
"بله."
"اوه! ههرههاى يشتم تير كشيد. چند نفر؟" "دو نفر."
"تو دو نقر مرد را كشتهاى؟"
"نه. يك مرد و يكـ زن."
"در يكى زمانبْ"
"نه. اول مرد، بعد زن."
 فر يادها و تقلاهايشان برايت خيلى سرگّرم كنـنده بوده." "نه واقعا."
"خوب بودند؟"
"خوب بودند؟"
"بله. اين قدر كودن نباش. طعهم خوبى داثتـد؟" "ته طعهم خوبى نداثتـتد."
 به آن عادت كرد. يس حِرا آن ها را كثتتى؟ْ
"احتياج يك هيولا. بثـيمانى؟؟"
"يا جاى آنها بود و يا جأى من."
 حالا هيج پثـيمانى؟"
"عملى آنى بود. يك اتفاق بود."

پشيمـانى؟؟
"دربارهاش فكر نكردهام."
"تعريف دقيق يك حيوان. تو فقط همين هــتى"
"و تو جָه هــتى؟"
"يكى انسان. اين را به تو نشان مىدهمه". "حه غرور دروغينى."
"اين واقعيت محض است".

"هرتّز اوتايام خوردهاى؟؟
"نه، نخورده ام. أما دربارهاش برايم حرف بزن. اوتايام چيست؟" "خيلى خوب است."
"بايد خوشمهزه بائد. برايم بيـتـر بـئو."
 چـيزى كه یختتنش با دستور دقيق قبلى بوده اين تدر جالب أز آب در مىى آيد."
"از همين حالا مزهاث را حس مى كنمّ."


fr.

داشت آرامشن مردنمه را به هم مىزد.
 "بـختشـي؟"

صداى ضعبفـ ريحارد پاركر به گّوث. رـيد: "بله؟؟ "تو چرا لهجه دارى؟"
"ندارم. اين تو هستى كه لمهجه دارى."









 خيلى كيجكنينده بود. دوباره در مه فرو ري رفتهم.



 دركى كند.
به زحمت شنيدم: "متاسفم، فقط يك يرّواكى." فرياد زدم: "صبر كن، من اينجا هستمه!" ’ِيرّواكى در دريا...'

> "نه، اين منم!?
> "اين به ثايان خواهد رـيدا!
> "دوست من!"
> "دارم تحليل میروم..."
> "بمان، بمان!"
> به زحمت صدايـش را مىشنيدم. جيغ زدم.
> او هم جيغ زد. فكرى بـ نظر نـرم رسيد.

الز حد گَذشته بود. داثتـم ديوانه مى شدم.

با آخرين نفسى به سوى پـيرامـونم غر يدم: "اسمم من پيـيسين موليتور

 مى كنند!"
"جى ؟ كسـى آنجاست؟"
"بله. كــى إينجاستا


 مى كنم."

 ذخيرهى من خيلى كمر شدهـ"
> "نه، ندارم. تو إصلا غذا ندارى؟ هيجِى؟
> "نه، هيچجى."

> سـكوت برقرار ثـدـد سـكوتى سنگگـين. چرسيدم: "تو كجا هستى؟"

"اما كحا؟؟ نمىتوانم ترا بيبنم."
"جرا نمى تونى مرا ببينى؟؟
"من نابينا شـدهام" او فرياد زد: "جیى؟"


 ششيون هولتاكى ثنـيدم.
پرسيدم: "جی شده؟ جیى شده، دوست من؟" أو هنوز شيون مى كرد.

 گَرانيها. پـس چهـ شده، برادر عزيز من؟ "جَى هم نابيـا هــتـته!"
"من هم همانطور كه كَقتى ديكر پِلك نمىزينه."
 مرد نابيناى ديگرى را در قايق نجات ديگرى در اقيانوس آرام دير ديده بودم!





## frr

حد بود، واقعا بيش از حد بود. بعد از مدتى گَفتّم: مْ دن داستاتّى دارم." "داسـتان؟
"بله.
 "اين دالسـنان دربارهى غنأست." "كلمات كالرى ندارند."
"بايد آنجا كه غذا رييدا ميشود دنبال غذا گشتي." "اين همم يكـ فكريست."
هـكوت، ـــكوتى قحطى زدهـ
او پرسيد: ״تو كجا هستىت؟"
"اينجا، و توعْ" "اينجا."
صـداى شـالابِش شـلوپ فـرو رفتّن چـارويى را در آب شـنـيدم. بـه طـرف يـكى از یـاروها كـه از كلـك درهـم شــكسته بـاقى مـانده بـود دست دراز كـردم. خـيلى ســنگیين بـود. بـا دستهـايمر كـورمال كـورمال گــشتـهم و نــرديكـترين گَـيرهى پـارو را پیيدا كــردم. چــارو را داخـــل آن جـا دادم. دستـهاش را كشيدم. قُدرت نداشتمه. اها به بههتر ين نحوى كله مىتوانــتّهم پارو زدم.
او نفس نفس زنان گَفت: "بيا داسـتان ترا بشــنويهم."
"روزگًارى مـوزى بـود كـه رشد كـرد. مـوز آن قدر رشد كـرد تا بزرگَ،
 خورد."
او دست از پارو زدن كثيد: "چه داسـتان زيبايی!" "متشـكرم."

$$
\begin{aligned}
& \text { "حشَّمهايم اشك آلود ثـدهانن." } \\
& \text { كَفتهم: "اين داستان قسهت ديگَرى هـمر دارد." } \\
& \text { "جیى هــت؟" } \\
& \text { "مـوز بـه زهــبن افـتاد و ـِكـى آن را بـرداشت و خـورد - و بـعد از آن آَم } \\
& \text { احساس كرد حالـَّ بهتر شُده." }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "متشکكرم. } \\
& \text { هكث. } \\
& \text { "اما تو موز ندارى؟" } \\
& \text { "نه. يكـ اورانغعوتان حواسمرم را از آن یرت كرد." } \\
& \text { "يك جی؟ } \\
& \text { "داستانش طولانيست." } \\
& \text { "خمير دندان چطور؟" } \\
& \text { "نـه." } \\
& \text { "با ماهى خيلى خوثـمزه مىشود. سيعًار دارى؟؟" } \\
& \text { "قبلا همه ,ا خوردد ام." } \\
& \text { "آن ها را خوردهایى؟" } \\
& \text { "هنوز فيلترها را دارم.اگر بخوأهى مىتونانى آنها را بردارى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { توانستى سيگًارها را بـخورى؟" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "معامله كردن؟ با با كی؟" } \\
& \text { "با من!" }
\end{aligned}
$$

"برادر من، وقتى آنهها را خـورنم در يكـ قـايق نجات در وسطط اقَيانوس Fra
"خوب؟"



معامله كردن ندارى."



$$
\begin{aligned}
& \text { او گفت: "من يك پيتين دارم. } \\
& \text { "يك بوتين؟" } \\
& \text { "بله، يك يوتين خوب جي جرمى." }
\end{aligned}
$$


 میروم؟"
"مىتونى آن را بخورى!"
"توتين بخورم؟ عجب فكرى.
" تو سيگار مى خورى - چرا! پوتين نخورى؟"
"فكرش همر چندش آور است ــ به هر حالْ پوتين مال كيست؟"
"「"; كجا بدانم؟
"تو پيشنهاد مىكتى من هوتين يك آدم كاملا غريبه را بخورم؟"
"حه فرقى مى كند؟"





روى آنها پٍ گَذاشته باشـد.
"بِس تو پوتين را نمى خواهى"
"بَّنار اول اين را معلوم كنيمّ"

- نه.




$$
\begin{aligned}
& \text { هستى؟ بی خود نيست دارى براىي مشترى مى ميرى." } \\
& \text { "درست است، دارم مىيميرم." } \\
& \text { "خوب، اين پوتين؟ } \\
& \text { "يك يوتين چرمى أست." } \\
& \text { "جه نوع پوتين چرمى؟؟ } \\
& \text { "از النوع دعمولى." } \\
& \text { "كه يعنى؟" }
\end{aligned}
$$



"فرسوده. جرم نرم و صيقلى كه لمس كردنشى خيلى خوشايند است." "9 بو؟
"بوى گَرم و معطر چرم."
"بايد اعتراف كتم ـ بايد اعتراف كته ـ ـوسوسهانگّيز است!"


"اين برايمز ناراحت كنـده است."
"من آن را خخرددم."
"تو بوتين را خوردى؟"
"بلك."
"خوبـ بود؟"
" "نه. سيگارها خوب بودند؟"
"نه. نتوانستم آَنها را تمام كنم." "من همر نتواتستم پوتين را تمام كنم."
"روزگارى مـوزى يود كه رشد كرد. آن قدر رشد كرد تا بزرگّ، سفت، زرد و معطر شـد. بعد به زمين افتاد و كـــى آن را برداشت و خورد و و بعد حال آن آدم بهتر شد."
 انجام دادم متاسفم. من آدم بىارزثشى هــتـه."
"منظورت چِيست؟ تـو گرانبهاترين و فوقالعادهترين آدم روى زمينى. بيا، برادر من، بيا با همر باشثيمر و همنشينـينى با يكديتَر را جشن بعيريمر. "بله!"
اقـيانوس آرام بـراى پـاروزنهها جـاى مـناسبـى نـيست؛ بـخصوص وقتـى آنها ضعيف و نابينا باششند، قايقهاى نجاتشأن بزرگ و رـتگين باشد، و باد هـمراهي نـكنـد. او نزديكى بود، او دور شـده بود. أو سمت چحی مـن بود و؛ أو ســــت رامست من بود. أو جلو من بـوده او يشت سـرم بود. امـا عاقبت




 مىدرخشيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { زمزمهه كردم: "برادر شيرين من." } \\
& \text { او واسخ داد: "من ايـنجا هستمه" } \\
& \text { غرثى خفيفى شُنـيدم. }
\end{aligned}
$$

"برادر، فراموش كردم حيزى را به تو يادآورى كنمر."



 أز كشتى محقر من برويه."
او كَفت: "كاملا حـق دارى قـلبت مـال مـن است! هـمين طـور كـبد و گَوشتت!"
حس مى كردم او از تاريولين به وهـط نيمكت رفت و به طـرزى مرگّبار، يك بِ را روى كف قَايق كَاشاشتـ.
" نه، نه، برادر من! نكن! ما ما در اينجا -"



 هرگّز از انتسانى چخنين فريادى نــنـيده بود. او مرا رها كرد.
Prq





به قَايق برادرم رفتّم. كورمال كورعأل آن را گَشتم. فهـميدم بهـ مـن دروغ

 دهانم خالى كردم. به قايقم بركّثـتّم و قايق او را را رها كردم.

 شـتـمر. با هر بار شـستن، اين حوزه بازتر مىشد. در عرض دو روز بينايىام برFشت.




 از تـايق نـجات شـبـاهت داشت كـه در وضعيت هـولناكى تـرار تـرفته و در خون خيس شُده بود. بايد اعتراف كنم يكى از بازوهاى او را با نيزه كَرفتّم و از گَوثتـث بـه ffi

عتون طعمه امـتفاده كردم، حـتى بيشتر از ايـن، يايـد اعتراف كـنم بر اثر


 حـيوانـات شـباهت داشت. آنهـا را تـقريبـا بحى آنكـه مـتوجه شــوم در دهـان حَذاثـتمه. بايد بدانـيد، رنج من تـداوم داشت و او قـبلا مرده بود. بـه مـصض اين كه يك ماهى ترفتم از اين كار دلست كتنيلم. هر روز براى روح اء دعا ميكتمر.

 بخشى از داستان است و و بُراى من اتفاق افتاده










 پوشيده شـده بود. اين برگَها سـبز درخشان بودند. سـبزى چنـان درخشـان ffy

و زمـردى كـه در بـرابـر آن گَياهان فصـل بـارندگَى زيـتونى بـىروح بـه نـطر
مىردــيدند.
 كنـد. اما درختها نيفتادند.





 نـشان مـىداد حـق بـا مـن أست، ايـن جـريره يـكـ سـراب بـود، يــــ بـازى ذُهن. بر همين اساس نااميد همر شدم چون دور از انتظار رــيدن به يك جزيره، هر جزيرهاى، هر قدر عجيب، خيلى خوب بود. تا زمأنى كه درختها ايستاده يودند من هـم نگًاه مىكردم, بعد از آن
 بود. 'سـبز رنگا زيبايى است. رنتُ اسسلام است. رنتَ محبوب من است.

 هـيـِّ مـوجى هـم بر آن تـمى غلتيد چـون مـوجهايى كـه بـا جـزيره بـرخورد
 بـرآمدگى بـه وسـعت حـدود ســيصد يـارد بـه طـرف دريـا ســرازيـر مـى شده،
 مىياقت و اين بـه يقين كوجكتريت فلات قاره در اعـماق اقيانوس آرام،
از ديده پِنهان مىشـد.

من بـه خطاهاى ذهـنى خو كرده بودم. براى ايـن كه اين رويا بيشّتر

دوام بـياورد سعى كردم به آن فشار نياورم، وفتى قايق نجات آرام با با جزيره








 قضاوت كردن - و نالميد شدن ـ ـِا قضاوت نـا نكردن، مسئله اين بود.




 بتركد.
نتركيد. بايم در آب تميز فرو رفت و با جيزى كاثو آوحويى و ارتجاعى اما

 باورم نمتىشـد.


 كياهى مست كـنـده بود. آن وقت بود كه فكر كردم فَّط ايـن ذهن من ffs
 ز!
از قايق بيرون افتادم.
 خـودم را بـه داخحل جـزيره بـكشم. بـا گَفتههاى مـتناقضى خـا خـا را زير لب شكر كردم و به زمين افتادم.

 وحشيانه تكان خورد. نابينايى گیيج كنـندهأى بر من جیيره شـد. فكر كردم بـيهوش مـىشوم. خـودم را مـحكم نــكه داثــتم. ظـاهرا فــطـط مـىتوانـستمر نفس نفس بزنم. توانستم بنشينم.


 صورت جسهى از جشمههايم به درون وجودم مىريخت.
 قايل خوردن بود؟ بـه نظر مـىرــيد نوعى جلبكـ دريـيى كاملا مـحكمم و بـه كلى مـتفاوت بـا جـلبكـهاى دريـايى عـادى بـاشد. مـوقع لمـس كـردن




 اطـراف آن با نزديكتر شـدن به ديوارهى درونى از ســبزى رنگگش كاستـه مى مـــد. قـسـتـى از جلبكى را مـقابل بينـىام گرفتنم. گَذشته از بوى قابل

قبول گَياه, يويى خنتى همم داشت. آن را ليسيدم. نبضم تند شد. جلبكـ از أب شيرين مرطوب بود.








 از همه بيثتر به آن نزديك است است شاه بلـوط آبى است.




 در اطرافم خندقى درست شـد

 شـايد باعث شود در مورد اين كه جقدر شـي



 figy


























 زيبا و پر يرگَ استـت







 داخلى جزيره از ديد پينهان شد





 برخورد خواهد كرد.




 طرف دسته به درون جلبك و بستن قايق به آن حل كردم.

## ffq



 را از دور شنيدم اما خحواب بر من غلبه كرد.
 خواب بيلأر شدم. فكر كردم انقباض عضله است، ثـايد با با جلبك خـا خودم










 بزرتى ايجاد كردم.








F 4.




















 مى شتيدم.


 fal

## 

كورمال كورمال دنبال سـوت گَشتم. وقتى او بيست و رـنتج پـا با قايقَ
 هو را ثـكافت. ايـن كار تـاثير مطلْوبى داشت. ريـچارد پـاركر متوقف شـد. أها مـلوم بود مـىخواهد دوباره بـه جلو حـركت كـند. براى بار دوم هـوت زدم. او سـر
 مـثل يــ گـوزن و با خشم غريدن. براى بار سـوم سوت زدم. تمام موهاى بدنش رأست ايستاّد. جـثتًالهايش كاملا بـيرون زدند. در حالت عيجانى بسيار شديدى بود. مىترسيلم ديوار دفاعى سـوت زدنهايمم در حال فرو ريختن بائــــــ و او به من حمله كند.
بـه جـاى آن، ريـجِارد پـاركر كارى كاملا دور از انتظار كـرد: بـه داخـلـ دريا پريد. من مبهوت شـده بودم. او درست آن كارى را كه فكر مى كردم


 عثب نشينـى كردم.

 تـعادلش را روى لبـهى قـايق و نـيـيكت كــارى نـغكه داشت و مـرا يـرانـداز






يـياورم و چرواز كنان بروم.

موقـيت را دأرم، زندگى با يكى ببر زنده درســت در زيرم.
 در طول شبب بيدار شدم و در حالى كه نرسمر رl از يـاد برده بودم به آَ
 صدايش آن هَّر بلند بود كه مرا از خواب بيدار كرده باشـد. صبح، مطابت مسمول، او از یشته عبور كرد.
 براى جـــتوجوى جـزيره بـروم. بر الساس خـط لساحلى جـزيره كاملا بـرتى


 گذراندم. با هر بار افتادن يك وعدهى كامل جلبك مى رخوردم.

 كــار آب آمـد و بـا يـك جـسـت مـحكم بـه قـايت نـجات رسـيد. بدون ايـن كه وارد تـلمرو مـن شـود بـه قـسمت خـودث رفت و فـفـط كـمى قايتق را بـه يــ طرف كج كرد. يرگّثتَت او به وضعيـت مناسب واقعا جالب بوه.

 مى گَاشـتم با كَامهايى شـاد و هـر جــند اندكى نـازيبا، آنسان بـه آن رسيدم.


 far



 كل بیترديد در بينتده اين حس را بـه وجود مىى آورد كه ايِنها از طرح معينى پيروى مى كتند.




















با الستفاده از دمش روى ايـن سـه بإيه مانند تعادل خحود را حنظ مى مكند.





 بيوشانتد.









 مى شدند مرا به ياد وقت دعا در يك مسجد مىاندا دياخت





 $F \Delta \Delta$
 بـه خاطر نـد









 پاهايمم حس میكردم.



 جزيره آثكارا خيلى محكم بود.






 f $\Delta \varphi$









 ماهى هايى بكيرند.


 ماهى هاى مردماى را كه خودشان نكثتـه بودند به سا ساحل مى آوردند.


 تزديك كردم. جرعهانى نوثيدم.


 راه يافته بودند؟

 fay








 چششمه را گَرفتم. تاثير حمام گرفتن در آب خالص، تميز و بد بدون نمكـ



 كردم و گذاشتـم آب شيرين هر كريستال نمكىى كه بدنم را آلوده" كرده
بود حل كـند.









ديگرى با ولع مى خورد، خون از دهاتش مى چکكيد، و آن ها ثـانه به شانـهى









 شكار محدود شدهاثى را با كينه توزى رها را كرده بـا بود.
 چنين بود.








 مـيان آروارههايش مـدّارى مسركت مـرده داشت كه آنها را دا در طول شـب خورد.

روز بعد را بـه خوردن و نوشيدن و آبتنى كردن و تماشثاى ميركتها








 آشكار كرد: بلندى و قطر جلبكى و در نتيجه خود جزيره بره به هو با بستكى
 جزِيره ارتفاع بيشترى مى يافت، شيبي بالا رفتن از پـشته بيشتر و و يشته







 مى آمد.















 وضعيت جوى وجود ندارد.










 P9)

















 آنها روشن میى
 جلبكى را كها با خود آورده بودنم گّم كردم.




 دارد و چֶه حـيز مـىرفت و در فـاصلهأى دورتـر از مـن در دشت جـرنــــه مـىزل: هـمه جـاى



 عَرش هـوون كـه بـه انـدازهى عـسل غـليظا و عطلايى و مـانتند زرفـاى ذهـنى
 جـستوجوى بـبرى مـاده بود مـرا نـاراحت نـمى كرد: بـلكه هـــئله ايـن بود كـ آن قـدر در جـزيره احـــاسى راحـتى مـى

 فر يادهاى مصرانهاث، همانطور كه معلوم بود، بیپاسخخ بماند.
 افـكار خـود غرق بودم. از كــار درخـتى رد شدم - و بـا ريحـارد بِاركر بـرخورد



 چـهار قـدم دورتـر شده بـود، برگشت و دوبـاره روى پـاهای عقبـث ايـــتاد و
 ديگَر برداشت و همان كار را براى بار هـوم تكرار كرد. راضضى از اين كه من
 نفــم سـر جـايث آمـد و لرزيدنمم تمام شد، سوت را به دهـانمر بردم و دنبال fir


 طول و وسعت مانند فرياد ببرى تنـها باشـد.

 بَكَارم.
مثكل اصلى در تربيت حيوانات اين است كه آنها آز از روى غريزي يا يا














 همان خوتشبختى كه زندگىام را نجات دات داد، اين بود كه او نه فقط جطان





 تغيبرى، حتى مثبت، حيوان را عصبى مى كند. عصبيت او به هر دليلي
 آن، هنوز به اطاعت كردن نيازمند است است
















 f9 $\Delta$

بوده كه داشته همراهش مىدويده و ناتهان بيهوش شده است است. كنارش مىايـستاد و آن را بـو مى كثشيد. آخرين جايزه را بـرايش مىانداختم و و
مى رفتمّم.





 خوب نبود خارج از قلمروم خوابيده و بیدفاع روى زمين بـين باشمه.





















 عادلانه و مضحكـتر از آن بود كه قابل تحمل بانشد.




 در جـنگّل اشـغال كـنـند، از يـك گـله فـيل رم كـرده بـيشتر سـر و صـدا راه انداخته بودند.
در اين ميان جلكَه برهنه و خالى از جمعيت شده بـر بود



 مربع هم جاى خالى باقى نمانده بود.

ما به خواب رفتيم.

 fig

يـقـهى معحكم و عـرق كـردهاى از آنهـا دور گحردنم بـود - و آنـكـ مـحكم


را در فاصـلهى بين كثالههاى رانهايـم جا داده بودند. هـيركتها هـمـانطور سـريـع و بـدون تـشريفات كـه بــه درخت هـجوم آورده يـودتد آن را ترك كـردند. در مـورد تـمام درختـهـاى الطـراف هـمين


 ميركتها را دوست داشتمر.
 داششتم آوردم و براى خودم يـك اتاق. خـواب حسـابى بالاى درخت دربست كـردم. بـه خـراثشهـاى غــرعمدى كـه هـيركتها هـوتع بـالا رثـتـن از مـن ايـجاد مسى كردند عادت كردم. تـنهها مـوجب نـاراحـتىام ايـن بـود حـيواناتى كه بالاتر مىرفتند اغلب خودشَان را روى من خالى مىكردند.



 نقرهاى در آن حركت مىیردند، از زير بالا مـىآمدند و سطحح سـياه آبـ را

مىشكستند. مـاهىها. ماهى هاى مـرده. آنها شـناور شـده و از اعمـاق بالا مى آَمدند. مسطح چـشـمـه - يـادتان مـست بـه وســعت جـهل
 ــطح آب معلوم بود ماهىهاى مردهى بيشترى دارند بالا مىآيند.

 درختَهاى هـمسايه هـمر سـرايت كرد. كر كـنـنده بـود فـكر كـردم شـايد قَرار الـت بالا كشيده شدن ماهىىها از درختها را يبينم.

 نشان دادن عصبيت خود كارى نكردند.




 مسىكشيلم و كش و قَوس مـى آمدم، از بـالا بـه حـشمـه نـعاه كـردم كـه شب قبل منبع آن شلوغى و سراسيمگى بود.



 داشتَهم ميركتها آن را خالى نكردداند؟ كاملا. به رسختى مـيتوانستم قَبول


 جشُمه در يكـ شب، نها
اين رازى واقعى بود. هر تدر به درون چششهـ و ديطارهای عميق و سبز
 تگاه كردم اما ماهى تازهای به سطعح چششهـ تيامد.













 ميركتها بودند كه از كلكته پر هـا هـاهوتر بود.



 وارد شـد
مى توانم دقيقا به شـما بكَويم جه روزى به در درخت برخوردم: يك روز قبل از آن كه جزيره را تركى كنم.

 در برابر رنگَ سبز سياه ديده مىثـدند. شاخْهماى نتكه دارندهى آنها با به

 مـيوه فقـط در بـختش كـوحِكى از درخت رويـيده بـود. فـكر كـردم شـايد در جـنگل بـه چجيزى دـادل هـلكهى زنـبورها بـرخورد كـردهام و با خـودم گَفتمم
 دست بر نمىدارد.
مى خواستتم مـيوه را امـتحان كــهـ امـا درخت خـيلى بلند بود. بـنابراين بـا يـك طــناب بـرگشتـهم. وقتـى جــليكـ خـوشَمزه بـود ايـن مـيوه جــه طـعمى داشت؟

طناب را حلقه كردم و به هايينترين شاخهى درخت انداختهم، تركه به تركه، شُاخه به ثـاخه، به طرف باغ ميوهى كوچچك و ترانبها رفتم. مـيوهها در آن بالا و از نزديك سـبز مات بودند. از نظر اندازه و شـكل بـ به

 وقتى تزديكتر آمدم متوجه دلـلِ ديترى براى وجود اين شاخهاهاى نازك


 هستتند. نزديك شدم.
 اهــلا وزن نـداشت. آن را كـشيلم و از تـمـام ســاقههايش جـــدا كـردم. روى

 خـورشيد مـيتابيد. دور تـا دور، تا جـايى, كـه مـيتوانـــتم بـبينـه، جـادههاى
 FYI

در ميان درختها مىوزيد. به شدت كنجكاو شده بودم. ميوه را امتحان كردم.














 أين مورد مطمئن بودم. جققدر اشتباه مى كردم.
 ميوه، يك ميوه نبود. تودهى متراكمى از برگَهايى بود كه مثل توه
 بودند. هر سـاقهالى را كه مى كشيدم باعث مىشد برگى كـد بـده ثـود.
 داده و صـاف به توپ چسبيده بودند. براى گرفتن لبهها و كندن آنها آ از





 حالا قد يك رمبوتان بود.
 اندازهى يك ألبالو.
آن وفت مرواريدى وصف نايذير در دل صدفى سبز آشكار شد.
دندان يك انــان.

به طور دقيق يكـ دندان آسيا. سطح آن لكدهانى سبز داشت و كاملا سوراخ سـوراخ بود. وحشت خودث را بـه تدريج آشكار كرد. براى برداشـتن ميوهى ديگرى فرصت داشتم. در هركدام يكـ دندان بود. يك دندان نيش. يكى آسياب كوچك ديگر. اين هم يك دندان يكيثين. و آن هم يك آنسياب ديعر.
سى و دو دندان. يكـ دست كامل دندان انـسان. حتى يكـ دندان هـم كم نبود.
داناييى نور خود را به من افكند

فقط لرزيدم و درخت را ترى كردم.

كردت. همه بد بودند.




فورا به طرف درخت آَهد.
بـا مـعصوميت خـاص مــيركتما بــه دــرجايش درست در كــار كـن

 مى توانـــــم قضيه را در هـمان حـد تـمام كـنم. امـا مى خـاســتم خـودم بـفهمهم. پـايِن آمـدم و طـناب را گـرفتهم. بـراى ايـن كـه راحتتر بـتوانمم از

 كردم.
هاهايـم را روى زمين گَذاشُتـم.
 كشيدم. فكـر كردم مىافنتم. توانستمر طـناب را بـيرم و خـودم را از زمـين

 سـطل آب كـنار بـــترم فـرو بـردم. آنهـا را بـا بـرگگ پـاگ كردم. جـاقو را بـرداشـتم و دو هـيركت راگگشتم و سـى كـى
 درد و نگگرانى نتـطانستم بخوابهم.
 مى كرد. جزيره ماهى مایى آب شور را به داخل تونلهاى درونىاش جلب fVF


 مـىفهميد ديـعر خـيلى ديـر شـده بـود؟ هـسئله هـرچه بـود، آنهـا در آبـ آب


 بود أما مسـلما در نور خـورشيد اتفاق نـمىافتاد، جلبكى شـكارجى بـه شدت انـ السـيدى مـىشـد و چـشـمهها بـه خــمرههاى از السـيد تـبـديل مسىشدند كـهـ

 بود كه هرگّز به جز جلبكى چیییى در جزيره نديده بودم.


 سـاعتهاى درماندكىاش را روى شـهر درختى تنـها در مصاحبت مـيركتها گَذرانده بود؟ چجَدر روياهاى زندگّى شـاد از دست رفته بودند؟ چچقدر اميد


 هـيجّ بـه جز دقدارى لعاب مينايى، مثل بیول خردهانى توى جـيب. آن آدم مـىبايست روى درخت مــرده بــاشـد. بـر ایــر بــيـمارى؟ جـــراحت؟

 بودتد، اما يا ميزان المـيدى خيلى پايين تر، در حدى كه مىشد شب وقتى FVA

بقِيهى جزيره متلاطهم بود روى آن ماند. اما وتـتى انسانى مىمرد و ديــر

 مىثـدند.









 كتدم و از آنها طنابى رد كردم و قايق را با به آن بستمر.



 ماندم. مىدانســـم دير نمى كنـد.




صـبح جـزيره نـايديد شـــده بـود، هـمين طـور تودهى جـلبكى كـه بـه

دنبال مى كثيدم. به محض رسيدن شب، جلبك طناب را با الميدش حل دريا گَرفتّه بود و آسمان خاكسترى.

## .94





 طبيعى بود كه در آن درماندكى و اندوه، در گيرودار رنجهانى مدانى سـى خدا رو مىآوردم.

وقتى به خشكى رسيديم، يعنى دتَيقا به مكزيك، ضعيفتر از آن بودم كه














 fAl








 هميشَه از زندگَى من محو شد.
تقلاكنان خودم را به بـاحل رساند










 انداختند.
مثل يك بحه گريه كردم. نه به خاطر بيروزى و جان به در بر بردن از























 ,يس بدرود، ريچّارد پاركر. خدا خا با تو باثـد."
 fat

زن مـا حمام كردند و جـنان هـاييدند كـه ثشك كردم فهميده باشند مـن
 نيستم. سـىى كـردم بـراى آنهـا تـوضـيح بـدنم. آنزهـا سـر تكان دادنـد و
 بودم. فكر كردم خـيال دارند مرا زنده زنده يوست بكند. اما آنها با به من
 نخورم. فگر كردم هرگز ترســتگىام تمام نخواهد ثـد. روز بعد يكـ اتومبيل پِليس آمـد و مـرا بـه بـيمارستان بـرد، و در اينجا داستان من تمام مىثـود.
نجات دهـندكانم مـرا در سـخاوت خـود غرق كردند. مـردم فقير بـه مـن

 مكزيك تا خانهى مادر خطاندهام و كلاسهاى دانشعٌاه تورتـو چثان تمام

 تشكر كنم.

درمانتاه بنيتو خوارس، توماتلان، مكرْيك

بخش سوم

بيمارستان بنيثو خوارس، توماتلان، مكزيك














 آنجا است. آنها با اتومبيلى كه كرايه كرده بودند به راه افتادند. وقتى به توسانان fAY













 خسته بويند. آن نها جها آقاى /وكاموتو نوشت:" "ما به شـدت كار مىى آنيمز"





 جابٍ شدماند به زُرينى بودماند و من آنها را ترجمه كردهام.
 وزارت حمل و نتل رإين مىآيم. ايشـان دستيار من آتسورو جيبيا هستند.
 مــافرش بوديد، صحبت كنيم. آمادكى صحبت كردن داريد؟" "بلك، البته." " توبهكن وستى كن ياديكيرى." "بلم، ، اوكاموتوو-معان."
 'بلمهستست.'

 هستيد، آقاى بيتل؟
"بله، راحتم. متشكرم. شـما حٍطور ؟" " "ما خيلى راحت هستيمه."
",اه به اين دورى را از توكيو آمدهايد؟"

$$
\begin{aligned}
& \text { "ما در لانگَ بيـعج كاليفرنيا بوديم. با اتومبيل آمديهم." } \\
& \text { "سفرتان راحت بود؟" } \\
& \text { "ـــفرمان عالى بود. رانـدتى خيلى خـى خوبى بود." } \\
& \text { "ـــفر من وحشتناك بون بود." } \\
& \text { "بله، مـا قَبل از آمدن به اينـجا با پليس حرفـ زديهـ و قايق نـجات را } \\
& \text { هم ديديهر." } \\
& \text { "من كمى تريـنـهام." } \\
& \text { "يكـ شيرينى ميل داريد؟" } \\
& \text { "بكله" } \\
& \text { "بفرمائيد." } \\
& \text { "متشكرم!" }
\end{aligned}
$$

مى خطاهيم شـما اگر امكان دارد با تمام جزئيات به ما بكوييد برايتان چه
اتفاقى افتاده."
"بله، خوشُحال مىشُوم."

داستان.

## .91

## آقاى اووكاموتو: "خيلى جالب است." آقاى چچيبا: "عجب داستانى."

 برمى تُرديمه، باشد؟؟ "خوب است. من يك شيرينى ديعر مى خوهمم."
"بله، البته.
 روونداز تختش هسستند.
 مى كَرديه.

 عجيب أست. جرا باور نمىكنيد؟" "منطقى نيست."
"منظورتان چجيست؟"
"موزها شنأرُ نمىیشوند." "ببخثيد؟"
"ثـما كفتـيد اوورانتُوتان ثـــاور بر جزيرهاى از موزها آمد." "درست اسـت".
"موزها ثــَآور نمىيشوند." "بله، مى شوند." "آنها خيلى سنگيناند. "ته، نيستند. بيايِيد خـودتان يكى را امتحان كنيد. من همين جا دو تا موز دارم."
 آقاى اوكاموتو: "لعنتبرآن. نه، مشكلى نيست."
"مـن امـرار دأرم، روشويى رأاز آب بـر كـنيد، ايـن مـوزما رأ تـوى آن

$$
\begin{aligned}
& \text { بينداز يد، و مىىبينيم حق با كيست." } \\
& \text { "ما مى خوطهيم ادأمه بدهيم." } \\
& \text { "من جدا الصرار دارم." } \\
& \text { (سكوت) }
\end{aligned}
$$

آقاى جيـيا: "بايِد جكار كنيم؟"
 . صداى عقب كشيده شد صندلىما. صداى دور آب كه از ثــير يـيرون مىريزد.

 (از دور): " ته."
"و حالا؟"
(أز دور) "آن تو هستنل."
"
(سكوت)
آَآى جچيبا: "آتماشناور هستند؟"
(أز دور): "آنهاشناور هستند."
"خوب، شناور هستتد؟"
(از دور): "آنها شـناور هستـند."
"به شما نكفته بودم؟"
 f49

 مى گَرفتمه، حالمه بد مى ثود."
"جانى تاسف است. حالا، در مورد ـ"
"لطفا، موزهايم را به من من يس بدهيديد"




چطور؟"
آقاى چيبا: "بفرماييد، موزهایى ثما." يكى ييتل: "متشكرمر. بله؟"


 شـيرين تـوليد مى كند؟ جـوندكان آبـى درخت نـشين؟ آين جـيزها وجـا وجود ندارند."
"فقط چون شمها آنها را نديدهايد."
"درست است. ما آن جيزى را با باور مىى كنيم كه مى ابينيميم."

كار مىكنيد؟"
"وجود جزيرهى شما از نظر كَياهشناسى غير ممكن است."
 كفت
"حرا هيجِ كس טيتر بها آن برنخورده؟"
 من آهسته رفتَم و زياد ديدم." "هيج دانتشمندى حرفتان را باور نمى كند."

 آَمازون؟ْ

## "نه گَياهانی كه با قوانين طبيعت در تضاد ياشند." "كداه شى را كاه لا مىدانيد؟"



 بونــاى أست."
هيى پيتل: "يك هیيست؟

"مى خواهيد بكَوييد بوته."

 كه بيشٌ از سيصد سال عمر كردهـ"

با دسـت حمل كنيد؟"

 نظر گياهثنـاسى غير ممكن اــتـ".
"اما به شما اطمينـان مىدمهم وجود دارند، آتاى ييتل. عموى من -"
"من آنحچه را مىبيينم باور مىكتمه."




"يوتساى هالى كمويـت كوشتذورند؟" "فكـر تمس كغر."
"هركز يا يكى أز بونساى هايش كتكى خوردهالى؟"
"
"دراين صورت، بونساى كمويت بهماكمكل نسى كند بكجابوديمي؟"

 "اجازه بدهيد فعلا آنها را كـار بكناريمه.
 حمل كنمْ."

آقاى حيبا: "ها! ها! ها! ايـن قدر خنده دار نبود.
آقاى كوموتو: "فتَط به فنديدن اداهه بده. ها! ها! ها!"
آقاى حيبا: "ها! ها! ها!"
آَـاى كـوموتو: "حالا بـه دــراغ بـبر بـرويمّ، مـا در ايـن مـورد هـم هطمئن
"هنظورتان چچيست؟"
"به سـختى مى توانيم باورش كتيهم." "اين داستان معركه ايست."
"دقيقا."
"نمىيدانم چچطور زنده ماندم." "معلوم است كار دشوارى بوده."
 "جِيزى نمانده."
" توى ساك چیییـت؟"

 آَایى اوكاموتو: "برگرديهم به سراغ بير....
 آتاى اوكاموتو: "بله، خوب به نظر مكىرستد.

آقاىى چیيبا: "من كرسنهالم."
"از آن هـيج اثـرى هـيدا نـشده. باور كـردنش كـــى لــخت اسـت، ايـن طور نيست؟ در آمريكا ببرى نيستـ. فكر نميكتيـد آكَر ببرى وحشى آن

بيرون بود، تا به حالُ پليـى چییزى از آن ثـنـيده بود؟"

از باغوحـش زوريخ فرار كرد."






 A."

 ديگرى ندارند. اين آخرين رادي آحل الست."


















ختدهدار است.ها! ها! ها!

 نجات شُـما زندگّى مى كردهد."
"تكبر ساكنان شهرهاى بزركّا در كلان شهرهايتان تمام حيونات عالم

را مـىيذير يد امـا بـراى دهـكدهى مـن حـتى وجـود يـــ بـبر بـنـال را هـم انكار میى كـيـاب"


باور كردن عشق دثوار نيست؟
"آقاى ييتل - "

 است، ايـن را از هر دانشمندى بـيرسيد. باور كردن خـدا دشـور استّ، ايـن را الز هر مومنى بيرسيد. چرا از دشولرى باوركردن مىترــيد؟"
"ما فقط منحلقى هستيَمه"
"مـن هـم هـمين طـور! هـن در هـر لحـظه از منطقـم اسـتفاده مى كـنـه.
 بهترين جعبه ابزار است. هيج چيز نمىتواند در دور نگگه داشتـن ببرها از


كائنات را با آب حمام دور بريزيد."
"آرآم باثيد، آقاى پيتل، آرام باشـيد."


"بله، بله."
"عظيه. با دندانههايى به اين اندازه! با جنتالههايى مثل خنجر!" آقاى چجيبا: "خنجر جيست؟"

 بكن!! D.T

$$
\begin{aligned}
& \text { آقاى چيبا: "بينينيد! يك تختّه شكلات!" } \\
& \text { "يى خيـتل: "معركه است!" } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

 مسر هعد."
(سكوت طولانى)

خاطر غرق شدن يك كشتى بارى اينجا هستيهم. شمها تنها نجات يا يافتهايد.

"ثتوجه شمات خيستى. ما -"

 جطور غرق ثـد. فكر كرديمر شايد شـها به ما كمك كنيد، آقاى پيتل." (سكوت) "آقاى پيتل؟" (سكوت)



 هم جمع كرد و بعد غرق تُــــ" (سكوت)
آقاى اوكاموتو: "قضيهى اين مرد فرانــوى چه؟؟ "كدام قضيهاش؟"
"دو آدم نابينا در دو قايق نجات مجزا در اقيانوس آرام با هم برخورد
 "البته كه بعيد به نظر میرسـد. "به نظر ما خيلى غير محتمل است.
 "به عقيدهى ما باور كردن اين بىاندازي دشا دشوار است." "براي من همم همين طور."

"درف زديد؟ّ باره حرف زديم."
"او دربارهى غذا خيلى جيزها مىدانست."

"آشتيز تـيمتسام يكـ فرانسوى بود." "فرانسوى ها در تمام دنيا هستتد."
"ثايد آن فرانسوى كه شها ديا ديديد آشَبْز بود."

"ريجارد پِاركـر او را ز زنده زنده خورد."
 استخونهاى ميركتها در قايق نجات حه توضيحى داريد."
 كرديمَ. آنها بايد از كشتى آمده باشـند." "ما در باغوحش ميركت نداشتيم."

$$
\begin{aligned}
& \text { "بله، استخطنها يكا حيوان كوجك در ـر ـ" } \\
& \text { "بيثتر از يكى!" }
\end{aligned}
$$

"ما هيجِ دليلى نداريهم آنها الستخوانهاى هيركتها باشند."
 "آتسوروهة خّشَ شو؛ "
"خيلى متاسغمر، الوكاموتو-سان. به خاطر نستكى الست."
"تودالرى آبروى الاردی مارامیبرى. "
"خيلى هتاهذذر اوكاموتو_سان."

צُإشند."
"آنها ميركت بودند."
"مىتوانند مونگّوس هـم باشند."
"مونگوس هاى باغوحش فروخته نشدند. آنذها در هند هاندند." "آنهـا هـككن أست مـثل مـوشههاى صـحرايـى از جـملكه جـاتوران مـوذى داخل كشتى بانشند. مونتگوس در هتد زيـاد اسـت." "مونگّوس به عنون حيواتات موذى كشتى؟" "حرا كه نه؟"
كـه در اقـياتوس آرام طـوفانى، حــندين تـن از آنهـا تـا قـايق نـجات ثــــا

 آسـانتر است. شـايد مـونتوسها از قَبل در قَايق نجـات بودهاتد، مـثل موشى دو كه از آن حرف زديد."
"تعداد حيوانات توى قايت واقـا حيرت انتحيز است."
"واقعا حـيرت انتيز است."
"يكـ جنگل واقعى."
"بله."
"آن اسـتخنونهـا، اسـتخولنهاى مـيركتها هستتـد. بدهيد يكـ متتخصص $\Delta \cdot \Delta$
"آن قدرها باقى نمانده بود و سـر همى نداششتند."

 ميركت هــتند يا مونگّوس." "برويد بك جانور ثـنـاس قانونى پِيدا كنـيد."



 إقيانوس آرام غرق شدر آي است." "جيزى كه هرگّز، حتى براى يك دقَيقه، فراموث نمى كنهـ من تمام خانوادهام را از دست دادمر." "خيلى از اين بابت متاــفيمر"
"نه به اندازهى من." (سكوت طولانى)

آَاى اوكاموتو: "نمىىدلنم."
(سكوت طولانى)
پیى بيتل: "يك شيرينى ميل داريد؟ّ آقاى اوكاموتو: "بله، خوب است. متشكرم."
آقاى چیيبا: "متشكرم."
(سكوت طولانى)
آقاى اوكاموتو: "روز خوبيست":
پی پيتل: "بله. آفتابى است."
(سكوت طولانى)
 آقاى اوكاموتو: "بله، اولين بار است."
"بار دوم من استـ"."
(سكوت طولانى)

 آتسورو؟ تا مدتهاى زياد آن را بها ياد خواهيم داثـتـ. آقاى جيبا: "همين ظور است." (سكوت)
 "حه اتفاقى اقتاد؟"
"بله."
"ِس بك داسـتان ديگَ مى خواهيد؟"



 زبان انتليسى مى گوييد "احقيقت محض " را را مى خواهيمه"

 نوعى خلاقيت نيست؟"..."أ"
 $\Delta \cdot Y$




آقاى چیيبا: "دارد از جهحرفمىزند؟"
"اسلانمىدانـر."
هیى پـبتل: "ثــما كلماتى مى خواهـيد كـه مـنعكـس كنـندهى واقعيت
باشند؟؟
"بلك."
"كلماتى كه با واقعيت در تَضاد نباشـند؟"
"دقـيقا."
"اما ببرها با واقعيت در تضاد نيـــــد."
"آه، خواهش مىكتمه، ببر بییبر.


 داسستانى بىتحرك. داستانى ختـكـ، واقعيت بدون خـمير مايه." "...! ! !
"داسـتانى بدون حيوانات مىخراهيد."
"بلـ؛"
"بدون ببرها يا اورانتكوتانها."
"درست اسـت."
"بدون كفتارها يا گورخرها."
"بدون آن ها."
"بدون ميركتها يا مونتوسى ها."
"آن ها را نمىى خراهيهم."
$\Delta \cdot \Lambda$
"بدون زرافهها يا اسبههاى آبى." "توثشهايمان را با اتتُشتهانيمان خواهيم گَرفت." "يّس حق با من است. داستانى بدون حيوانات مى خواهيد."


توضيح دهد."
"لطفا يك دقيقه به من فرصت بدهيد.
 (سكوت طولنیى)











 بود، قلابب ماهيگبرى. آب شيرين كنهاي


 $\Delta+9$

نكردن در اين ثـكم چرانى ابله و هالو مىیناميد. ما ناراحت و بيزار بوديهم





 بدخلق و رياكار.









 الز دست ما بر نمىى آمد.



 سياه و متورم شـد.
"ايـن نظر آشهز بود. او حيون صفت بود. بـر مـا تسلط داشت. نجو





















 شب بميرد.

 $\Delta 11$

آمـد. در آن آَشـوب كـنارى افتاده وَ حر تـاريكى أز يـاد رفته بود. مـايعى از

برداشتم و به عنون دــتكث به كار بردم. پا را بلند كردم."

جواب دادم: "دارم آن را از قايق بيرون مىاندازمم،" "اححمَ نباثى. از آن بـه جاى طعمه انـتفاده مى انـيهم. تمام كار براى

همين بود."

صدايثش به سرعت پايين آمد. او برگشت.
مادر پرــيد: "تمام كار؟ منظورت از اين. حرف چيـيست؟" "وانمود كرد سرگّرم انجام كاريستـ"
 نـه بـراى حـفظا جـانتث بـلكه بـراى بــه دست آوردن طـــمهى مـاهيگِيرى قطع كرددايْهعִ?

مادر فرياد زد: "به من جواب بده!

 وكّرنـ مىميريـهم.

 ــافتنمان دوام مـىآورد." او ظـرف پـاستيكى كـه ذخـيرهـى بـيبسوئيتها


 sir

آشهـز به هـوى ديگُرى نگَاه كرد. من همم هميـن طور. مادر فرياد زد: "هيولالى خودخخواه! تنها علت اين كه غذايمان تمام شده پرخورى توست!!
 "نتاد مادر به بـوى من بركَشت. قلبه فرو ريخت." "بِيسين، اين حقيقت دارد؟"


آَثْزَ پوزخند زد: "فقط يكىي، اين طور بود؟؟

 دوباره به پرســارى از ملوان مشفول شد.







 اين كه يدر و راوى نجات يافته باشـند دشوارتر شـده يوه ايود.



 air

طـمـدى نـامناسبـى است. گوثـثت مـرده بـراى وصـل كـردن بـه سـر قـلاب


















 شـجاعت بود. ايـن كار بـه يـاد آن ملكان بيحِاره انـجأم شد. اين كار براى نجات شـرافت او بود.


 Dif

مادر نيفتد.










 حواسش را به ماهيگيرى معطوف كرد.







 من ناسزا مى گَفت.


 AIs

ماهى و لاكيشت خام بخورد. اين كار برايشُ خيلى دشـورار بود. هركّز بر
 هر چیییى را بهتر میى











 فرسوده كرديم. آن وتت بود كه او آب و غذا را را دزديد.




















 ماهى در آب مى جوثينيد.





 بهترين قسمتهايشى را براى من روى نيمكت وسط كَذأشت. من خوردم.




 $\Delta I V$
شُيطانىمان را رها نمى كنيم؟؟
"جـاقو تمـام مـدت روى نـيْمكت و كـاملا در معرض ديد بود. مـا هر دو
 در هـم رفت امــا هـمان طـور ايـستاد. چحـاقو را بـيرون آوردم و دويـاره بـه او




 در مـىآيد، مـتوقف كردنش دثـوار الست، مـن حـندين بـار بـه او چـاقو زدم. خونش دستهاى ترك خوردهام را آرام مى كرد. قلبش ـ با آن همه رگ
 بـيرون بـكثشم طـعم خـوبى داشٌت و بـه مـراتب از لاكـــشت بـهتر بـود. كبدث را خوردم. تكههاى بزرگى از گوشتتش را بريدم.

 "تنهايى آغاز ثد. به خدا رو آوردم. نجات يافتهم."
(سكوت طولانى)
"أيـن بـهتر است؟ هــيـج بـخشى هـــت كـهـ بـاورنكنيد؟ مـى خواهـيد چحيزى را عوض كنمه؟؟ آقاى چِيبا: "جه دإستان هولناكى."
(سكوت طولانى)

اين شليد؟"
"نهءه متوبَ نشید."

;ن راكشته؟
"بلم، تجيول كرده بود.

'خيلى جالب استـ.'
'راكستان هايشى باهم يور درمى آينید.
 "اين طورى يعنى خوشش ببر استإ"

كشت.

$$
\begin{aligned}
& \text { پیى پيتل: "ثـتما باز ههم شكلات داريد؟" } \\
& \text { آقاى چیيبا: "همـين الان." } \\
& \text { "متشكرم." }
\end{aligned}
$$

 "اصـلاتسىدونس."
 "تعى دانس."
"وآن دندأنها؟ آن دندلنهاى ثوى درخت طلال كى بودند؟"

(سكوت طولانى)

$$
\begin{aligned}
& \text { آشبَز در مورد غرق شدن تسيمتــام چییزى گفت." } \\
& \text { "در اين دأستان؟" }
\end{aligned}
$$

## "بله." <br> "نكفت."

 مى شود و شايد اتفاقى را كه افتاد توضيح دهد؟؟ "نه.

"او برأى غرق شـدن تــيمتــام هيج توضيحى نداشت؟" "نه."
"مىدانست چֶرا كشتى چیِيامى اضطرارى نفرستاد؟"







 "





$$
\begin{aligned}
& \text { "منظورتان جییست؟" } \\
& \text { "در مورد جٍه؟" }
\end{aligned}
$$


 آنهها حيوانات ,إ آزاد كرده باشند.
آقاى چحيبا: "كليدهاى قفسهها چییث چֶه كسى بود؟"
"بَيـث يدر."

آقاى چحيبا: پپس ملوانها اگر كليدها را نداشتـند حطور قفسها را بلز كرده بودند؟
"نمىياتمه، از اهرم استتفاده كردهاند؟"
 حيوان وحثى خطرناكى را از قفس آزاد كند؟"


 داريد؟ " ترديد عميق."
"ديديد هيج يك از افسرها تحت تاثير الكل باشند؟" "
"اما تعدادى از خدمـه را تحت تاثير الكل ديديد؟" "بله."
"به نظر شــا افسرها با صلاحيت و حرفهاى عمل مى كردند؟؟ "
 تمىشدند."
"منظورم ذر ادارهى كثتى است."




 دردسـر درست كـن بوديهم. اواخـر در كابين خـودمان با پـدر و مـادر غـنا




 بودند يا نه."

"و شيبى از دماغه به طرف انتهاي كشتى ديده مىشد؟" "بله."
"بله." اول قسمت عقب كشتَى غرق شـد؟"
"اول دماغه غرق نـدـ؟"
"مطمئن هـستبد؟ كـشتى از جـلو بـه طـرف عقب شـيبـ هـيدا كرده
بود؟" "بله."

$$
\begin{aligned}
& \text { من كثبْتى ديكُرى نديدم." } \\
& \text { "با هيج ثيئى ديگَّى برخورد كردب؟" } \\
& \text { "من هيزى نديدم." } \\
& \text { "به كل نشــت } \\
& \text { "نه، غرق شد." }
\end{aligned}
$$

"بعد از تركى مانيل متوجهى اتْكالات فنى نشديد؟" "
"به نظر شـما كشتى به اندازه بارگّيرى شده بود؟"
 بارگيرى شـده په شكلى است.
"شما معتقد هستِيد صداى يك انفجار شنيديد؟"

$$
\begin{aligned}
& \text { "بله." } \\
& \text { "و صداهاى ديگر؟ } \\
& \text { "هزاران صدا." }
\end{aligned}
$$

"مى خطاعمر بكُويمر شايد همين علت غرق شـدن باشد."
"

"مىتوانيد تخمين بزتيد جقدر طول كشـيد؟"
 طول كشـيد."
"و خرده ريزهاى زيادى بجا گذاشت؟"
"بلك."
كشتّى در معرض موجى غير عادى قرار گَرفت؟؟ "فكر نمى كَمْم."
"آما طوفان كه بود؟" "به نظر من دريا متلاطم بود. باد و باران بود." "بلندى موجها چحقدر بود؟"

"در واقع اين كاملا عادى است."
"نه وقتى كه در يك قايق نجات هيا هستيديد"

 ترس حواسم را إز دست بدهمه فقط در اين مورد مطمئن هستمه."
 بعد از آن روز زيبايى رسيلد، اين را نكفتيـبٌ "بله."
"به نظر نمىرسد بيشتر از طوفانى كذرا بوده باشَد."
"كثتى را غرق كرد."
"همين ما را كيج كرده."
" تمام خانوادهى من مردند."
"در ایِن مورد متاسفيمه"
"نه به اندازهى من."

بود و بعد...؟؟"
"بعد به طور عادى غرق شدن."
‘‘حرا؟؟

"دانشت تان استفـفـاده كنيد."
(سكوت طولانى)
آقاى چيبا: "حالا يه؟"
 اقياثوس آرام فُرق شره.
(سكوت طولاتى)
آقاى اوكاموتو: "بله، اين طور است. بهتر اسـت برويم. خوب، آقاى پيتل.
 همكارىتأن خيلى متشكريهر. شـها خيلى كمك كرديد.
 بترسهم.
"بله؟"
"تلهـ". "تستسام در دوم جولاى I9YY غرق شد."
 19VA به ساحل مكزيك رسيدم." "درست است."
"در مورد حوادث • • ب روز اين ميان دو داستان برايتان تعريف كردم."
"بله، تعريف كرديد."

"هيجِكدام وأقعا براى شما فرقى نداشت."
"واقعيت دارد."


$$
\begin{aligned}
& \text { "فكر مىكنم همين طور است." }
\end{aligned}
$$


"بى "بيرن، درست، و من رنج." مى برم."


داستان بهترى است، داستان با حيوانات يا داستان بدون حيوانات؟ آقاى اوكاموتو: "اينٍ ســوال جالبى الست..."


 (سكوت)
آقاى اوكاموتو: "خطاهش مى كنم."
آقاى چچيبا: "لان چی گغت؟"
آقاى اوكاموتو: "ندى دانم."

آقاى چچيبا: "ببينيدحارد دكريهمس كند."
(سكوت طولانى)

با ریِیأرد پاركر برخورد كنيه."

چِيدآيش نمى كنيد."
 بيتل. و واقعا بخاطر آنحِه برايتان اتفاق اقتاد متاسفيمه".

$$
\begin{aligned}
& \text { "متشكرم." } \\
& \text { "حالا جكاز خطهيد كرد؟" } \\
& \text { "فكر مى كنم به كانادا میروم." }
\end{aligned}
$$

"به هند بر نمى گِرديد؟"

"اوه." "البته، مىدانيد كه پول بيمه را دريافت خواهيد كرد."
"بله. اويكا با ثـما در ارتباط خواهد بود." (سكوت)
آقاى اوكاموتو: "ما بايد برويهم. براى شما آرزوى سعادت مى كنيم، آقاىى
"آقيتل" حیيبا: "بله، آرزوى سـعادت."

آقاى اوكاموتو: "خداحافظ."

بى پِيتل: "براى توى راه كمى شيرينى مى خـياهيد؟"
 "بفرماييد، سه تا براى هركدام تان." "متشكرم".
آقاى چيبا: "متشكرم."

"متشكرم. و همين طور خدا با شما باثـد، آقاى بيتل."
آقاى چیيبا: "خداحـافظ.
 كنى."

## .1.•



 بخشت هاى مههم تزارشش او از اين قرار است:









 $\Delta T q$

تـانكَ، مالمو، 191F)، در سال •19V تعمير شـده. فشار وضعيت آب و











بد/نتـه،







 آوردداند، و هيعِ كدام با يكـ بير بالغ بنگال همنشين نبودواند.
gisem 798.

