
"
"orex



DEAR ENEMY
كتنـ. : دشــنـ عزيز

نرجهـ


نبر

 : جآب روى جلد : مرتفبي بـيز

تفاتهي




## بيشگفتار






 حساس بود ـ از اين كه مى ديد امتيازات طبقاتى ملاكى شابـستگى و احترار به شــار مى آيد رنج مى برد.








1. Jean Webster

2- Alice Janc Chandler Webster
3- Mark Twain
4. Lady Janc Grcy
5. Binghamton
6. Vassar

## بـــن



 نگگانى مى تــــد.



 مهراه بود .



 دارد: عـتْ به انــان ها....


 الرلعن كنابش انتـار بانت.


مست ادبيات امربكاو بهان باودانى سازد.
 الين كتاب معزمان 4 ازدواجش با

## 1. Daidy Long kegs

0. Glenn Ford Mc Kinncy
a llual I'anmy





 نهـيم كيرند كان را با لمن مسانلّ مى مسنبد.





مــانل را كثيد: حتى اكُر بتوان بابد » شـاخهب) ها را هرس كرد.

يى بربزند؟؟




 بر عهده بغيرد.








 تـود.



مـؤال مكر, رو در روسـت كه :
از كبا بايد شـروع كرد ؟ وامـلأ جه بابد كرد ؟
كدام نياز كردك حـاتى تر الــت ؟

 با بـلمتى يك كود ك كانيــت




 مفيد و بامـع و كامل باكـــد.


 دادهاند، هسن آنهابي كه زند گیى
 بى عزت ، بيخا

رو حـان بـ بـد كثبـده شـده اسـت .






سرانتجام :



 جهن را بدرود گغت .

ا- بابا لیُع دراز

r. تنـه بتى

أ وـ ونتى بتى بد دانــكـده مى رفت .
ه- برنـس ويت
7- جرى جران
V- اراز جـار الـتغر

ركتابى به نام مجموعه آنار جـنـ .
مرسن ارد كاني

$$
\begin{aligned}
& \text { دروازه .سـعى - ررستر'-مانابرست' } \\
& \text { دV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 'ين بول مراانتناب كرده اكى ؟! }
\end{aligned}
$$



اين حرنيا هنإباتات دومنز متنهب ســ ؟!!

'ز بك باغ و ـش مى نورم، مـلاهــت دارم !

يـش كش مى كـيد؟

1. Worcester
2. Massachuscll
3. Judy
4. Jervis
5. John (iricr Home

G Sallic Mc. bride
(



بـشُرفتى نكرده انسـت ؟؟

اوبجاى ايخ كـ وتـت را در معاشُرت هاى مبتذل و سطع بانين ورسـتر تلف كنده بابد كارمغيدى انجام دهد. " ال





مىكني!! «

به خدا صداى او را با جنان وضوحى مى نوانم بــنوم ، ك گونى خردم
در آنجا هــتم.

آخربن بار در كانون گُم خانواد كى خـــا من و ע جروبس "ه در مررد
اين سـ موضوع :
ا-ازدواع

rr مىدمد، گفت و گونى جدى بامه انجام داديم .

 ماكنان ها نوانتاندزنان الكلى " گنراندهام.

زند



 نـى خرانـد.



 مبيكنم
به هر طال دعوت شــا را براى ديدارتن در نيربور ك با خرشـعالى


لهثى كنيد و برناس بازديد از برورشـاه نيويور ك و بيـارســان

 سـيد دارم كد نورأ در جهدان مى گذارم • بنابرابن اگر دوسـت نداريد كـ مرا
 سريـأ تلكانت بزنيـ.
عاطل وباطل
كه هـيـث مى خواهد هيـنطور
بهاند :
( )
9. Foundling Hospital


$$
\text { : } 0 \text { : } 1 \text { - ن }
$$





خواهد آمد .
بـ .ن.. . :

دوسـت دارد بيـيند :

ك. ع. S.


س. بك. ب.

8484840

بك بار ديگر مى برمـم : '!' بمر دوى شــا خل شدهايد ؟

يتيم هانه (\% بان گرى ير "،
10 نورد
" جودى «) جان !







 آبا سـگ را با كلو جه زغال اختد تغذيه مى كنم ؟!
 زوزهكـان به بك انبار ثيزم غزيب كـاندندو تكه اي كرباس به او ثادنـ . "

 مى رسـد.

 ظاهر جفتك زنى ارباب دمدمي هزاجش دلـش به ـال او مي سـوزد و آرزوى زمانى را بى كثد كه عیل به مرمان بر گردد و به دور آتش بنارى دبوارى
.


 من تدم بـ تدم باإبرادها واعترامْاتشان بـغ باخـارى كردند. در حـورتى مىتوانــــم به اين با بـا بم ( آنهم بطور مونت )



 تـهـ








 واه ! لرزه براندامم انتاد !
آن ديرارباى برهنه غاكـترى ، ميزهاتى با روميزكهاى هرب ...



.


 هن غرود آمد كـ نزديك بود غـن كنم.

 دستنـانتنى الست .
باكى من نانواست به اين جريان كـيده شُــ أ عدودى به خاطر آن


 سرداد.



بياده كنم •

 دست من سـرده ميشود، سالا سيصد - جهارصد بـه و و هزار نوه آن ما به

كنار. مـــلـ رــدى تمـاعدى دارد ! ترسـناكى امست .

بك سربرست دبگر بخرد.

 بع


 امروز با خبرت كنم • سرنهايم درباره تهام تعولات تازه و جالبى بود

 ابنجا، در بتيمتانه (ا جان گُرى بر)، انجام بكيرد.
 - صرزنش بكن. اين كار را از روى ســا




غودم تراوشٌ نــده اسـت
بعه ها دسـت از خغردن كـيـند و به من زل زدند. معلوم مى نـرد رتخ جشهگ خصـرصـيات تازهاى مستـد. در ضـن هـكارانم آـكارا نـان دادند كه مرابراى نــدى اين مسترليت بيش از حد بـران و بى تجربه مى بندارند.

 خصـوص معلم كود كــتان را بكنـد.


 هاى بنیى كر جولونى بششوند.
14. Miss Snaith

امروز بعلاز ظلهر با درخــش آنتاب برروى برن ها دسـترر دادم كه در

بك بسر كو چرلوى شُيطان در مـان ـال كه با بالتريش كـ بـ اندازه
 بيرونـون مى كن.ه.




باز هم بمد :




 لذت غوامند برد.

دمونــم است و (ا بين ") مى گويد كـ بابد به بــتر بروم •
نهت فرمان شَها :
(》 سالى مك برايد ه"

-     - 








يتيمغانه ע جان گرى بره
-
" جودى جان «!
دكتر (رابين مكى رى)"' امروز بعد از ظهر بـ اينجا سرزد ا با با

 زده!
» جرويس " وتتى مىخوراسـت بـ من بنبولاند كه بكى از مزابياى






 اسكانلندى اش ناشیى می نـرد ؟




اخراب من از 'او دريافت كرده اسـتـ.
 نلسغى دامن دارى درباره زيانهاى بزر گُ شـدن در برورشـُاه براى كرد كان

وابست برداخت ، در سالى كه من با سبكـرى به غاطر آرابش موى نازيباني





 الر فتط به معده هاى بیهدها توجه دارد.
به عاوه ما بر سر زيريـراهنيهاى قرمز اختلان بيدا كرديم. من





 مىكم.





در مورد راه و رسم بتـيسفان نهام كار كان آموزْ مرا بر عهده


16. Sadic Kate

$$
\begin{aligned}
& \text { باعزم راسـخ } \\
& \text { " ــالى مكـ برايد" }
\end{aligned}
$$



" كُردن ه"
آبا به ناطر اين كد نصيــت ترا گُش نغردم ؛ هنوز احساس اهانت

 بايد با زبان خوش و بلابــت به راه آورد ؟
الگر تو آنتدر زتنده بانــارى نـى كردى ، من بافروتنى به عرنهاى تو كوش مى مـردّا و در المان مى شاندم.






 هولاكى امــت !
 مه انگیِز و متمغن امست : سـرسـراهاى دراز هدبوارهاى برهنه ، كو هرلوهاى


 روى ابانَ مى بوـُـد .


(اسالى مـى برايده) ثـانتر از آنـــت كـ بتراند برعهه بخيرد.

 تعنز نـذيرد. زيرا (ا جودى ه به جنوب بـفر كرده و دـــت مرا در اين جا




ای دريخ از اون روزا


ثادبهاء خندمها
اكد ناهار نبردمه
در مى رنمر بـ نـا

 از كاغن گّل مـنملى تهوهاى و ترمز بوثانده الست . مبلهان از مـنـل آبي بران هـتند ، بد جز ميز وسط ك مطلاهـت . زمين كالى سـبزرنگ الست و

نكميل مي كرد.

بـيـــان نو :
" سالى مكـ برايمد"
ب ب ـ ن : لازم نيــت ايمن تدر بـ خاطر دكتر السكاتلندى نرش كنى . اين مرد




بتيهنانه (\$ جان كرى بر ")
خY
» گرردون ه معبرب !






دارند.






 نـى آمد.

 استعغا بدمم. ولى وافعأ بايد مبا






دالثتـانـ .






 میرد.




كوثي ك ا خودم دراينـبا نيـتم •

T T ا
 ممعتيده مى مُوم! !

تو كه در هر صورت مرا نـى دبدى . (ا وريـــتر ") هم به انداز•








خرامشُ مى كنم ثر جه زودتر نامه بنويس و دلـادم كن. در لباس توبه و طلب بنــايش
" ( الــلى

يتيـتانه (( جان گرى بر "،
نوربد
( جودى )" بان !




المروز بمدازظلهر باز به ديدن من آهـ . تمارنش كردم كه در يكي از
 الز ـازش رنگ ها با مم لذت بـرم



 مى كرد.
به خوبى روثن الــت ك نـونه شـها از يك د كتر نـي تراند كـك



مسكنــت بـرسم ك ,


عهبانی تو :
(")

دوـــبـب
د كتر ه مكـرى ه عزبز !




 دوام آوردهاند ؟!


 ندارد.
در فـمن الكر امروز بعد از ظلهر فرعتي بيدا كردبد ، با انومبيلان




 (凤اتر) بيريم.

17. Mrs. Mc Gur-rk

18- Dr. Brice
19. Water St.


بتيمنانه
اول مارس
(ا جودى )/ جان !
بس است ! اين تدر نلگراف بارانم نكـ !
البت ك مىدانم تو مى



نبود با لباس به بستر میגفتم.



توْمى تُوم •



 اعلام كرده ايم .
 انرزى فراوانى برایى كار مارم، ولى ونتى امـلا



 نـارد.




 كسب كـد !



 عرارني



 نگران خوامم ـُد.






 كثيده مي شُود. هربار كهين اين زن رامى يـنم ، ميل نغرينا غير نابل كنترلى در رجودم



باله راداثتـ المـت !
ولى در مر عال حتى اگُ نترانم بيرونش كنم ، بى آن كه خودن
متوجه بشود، الختاراتش را كم كردها وام










برستارثان به كام مر گ بيغتند، سر آسرده بربالين بغانذارم



 كر جولوهاى دل مرده ذره ذره بجكانمّ؟ و و ترديد دار وارم كه علم د كتر بتواند اين كار را بكند...








 كو هرلوى ماهانى ! آمدهاى از كبا ؟











نـادى نــــت كه در اين با بــر مى برند!

 درمانگاه كردم . اناث اناق ثامل انواي وسابل اندازع كيرى و داروها و از
 دندان هرغ كنى است . ( بعـروت دسـت دوم از دكتر \# برابس ") در





بگيرد.




هم لازم دارد.

000


 دلار الما كرد!





بهعها هنتهاي هغت بار سـام خواهند كرد ـ


هنعای هغت باز اسنعـمه|" تـم يـىابـغ از طرت بك يــم' سمرست :ـجـتانـ،
23. Thomas Kehoe


 الظلير تاسفـ نـودهاند !




 گرتت است . ولى آن ها مرنا



 بـبـ زمينى بنت يكت - لرزانك
 بكمدويازده گلرله كرجرلوى نشاستـ بالا زدماند !



 س.مك.ب.
24. Robert Browning



بتيسنانه
-
(




- صبع بغير دشـنـ !





 دست و با كردهانده









## بمن د بـتر


 دوشُنبه
ابن المه دوروز روى ميز نحرير من برده و فر مـت نكردوهام نمبرش را

 اخانه مى كنم.






 ظاهرثانانستا.
بدون ترديد يتيـان در بمـع موردبــند من نيستـند. كم كم اين ترس








ماند. انن كوهولو نامدرسان مغعـوم من السـت و در تهام كارهاى روزاند



 معهولى الــت :

 يِيداكردند.

سن بنـع هنته ، بالومهربان باشــد.،)



"

 كند."


 آخرين بنش نوشُته شُده :
30. Altman \& co.

## 31. Bellevue

32- Protest






 كثادهر داد.
ملتنتى كه نكرم باالـــان معطرف بر كردن مـه ثـكانهایى زندگى
" سـى كيت « شـده الــت .


 كردم ، خوب حالتان جامى امد!




من ( أَدتى معدود ) ميمانم
(D س . هك برايد ه)

$$
\begin{aligned}
& \text { دـُــن عزيز ! }
\end{aligned}
$$




 ارادنــنـد
(" س.مك برابد ")


[^0]
7
!
 يقين دار ك آن













 از "








 نــر ، فرنى برنع با مغدار زيادى كثــش ، سوب غليغ مبريبات ،
 نان شُـرينى زنبـيـيلي ...




 كه جوالمر اسـت .
 را الادث مى كرد و سربرست نـابـات بود. من او را خيلى خوب در -اطر


 بود ك او به من بغغردد!


 -

بر گردان ودر نبـت آمار يتيهانم كدكم كن.
























36. Hastings








 هابه ثـكار آهو مى گُنـُت .


 مسليرت و دور افتاده زنده به كور هى كـد

 تانرن بنهان نـى كتـ ؟

كردم • ويولا با كاتل"' !

مثل بــــ



37-Pere 40_ M'Lachan

38- John Hopkins
39. Auld Reckie

41- Strathlachan



جهارشـبـ
"



كلهات تدرت تومـين اهن را ندارند كه زند كى روزمره در









كاغنهای كل مسغهلى را ان روى دبوارما مسو كردبم .
نهي توانى تُمور كنى كه كندن كاغذ از روى ديبار هـه لذتى دارد! دو
 ديكده مان موبود المت. در شمـن كال يك رومبلى دوز آلهاني زالتوزده و
 بكلى خوامد بوتاند اندازه مى كـرد





ثـتـتم مارس
(( جودى ) جان !























نـىتوانم نعهـم بڭرم از كبا شُروع كنم ! آن انان بازى تاريكـ رو بد

 بدون لگنمان ...





 (انتريور ك)" برمى

 خوابگامهان سانت شُود.


 مـلول و بيـتر آن با والدينى الكلي ارارند.






4.2. Hon Cyrus Wykoff

 تشغيس دشــنان دارم !

جديد را برانداز كند. با لميدن در راحتت ترين مـل راسنى من كارنُ را





 هـابروس)" به عنل مـلمي اعتناد دارد.







در جواب مـه اين ها او غرشّى كرد!

 دوباره غرشّى كرد و كغت كه برانى نيكو كارى هاى علـى من در آوردى تره

ـم خرد نـى كـد!





 خر ج نكردهام، آذـا, تسلى يانـت .

 كنتر :
ـ مـتـندم من المـت .
 -

- مستنغدم من •

ـاينـبا جه مى كند
باحوصله وارد بزنـبات ثـدم :

 وانما ترسـيـم مردك بتر كد! به ميـن دلبل از روى نوعدوستى انـانه



 خـمات مهاز الستغاده كـم

 كر.






ـايروس وابكون بزركوار


 هن و دكتر به نوانت رسيـيم ! ا

او غربد :
دستخغوش ! اخنـاخرد
وفتى د كتر ما از كوره در مى روده حسابى الــكاتلندى مى شـود و





ندارى §


ها سـى كيت "ه مى گريد :
 من ثم مى گوـم •
دوستدار آقاى رنـيس
" "

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

سر كارخانم !
 مسض آن كك اين سربرسـت بر مـغلد بتواند ترتبشـان را بدهد، الطاهت -خرامد نُـد.


 كككش كنـده و در را بســ ...



 مطهنز باتُى كه آن كار بد خربى انتبام مى يذيرد ! غهمن استرام برای سن و سال و تمجرب كار كنانى كـ در اينبا بـ بـ آنها








44- Mrs. Judy Abbott Pendicton

ولى در فوامل زنده بودنم بكي از همكاران را دعوت مى كنم كه با من غذا
 نرين ضربه هابم را وارد مى سازم .














 مبلغ منهبى باشد ؟ بذيرانى كند؟




 46- Leonora Fenton 47-Siam 48- Marty Keene

موهايش به اين زودى بلند مُده باتُده عتـأ كلاه كــس مى گُذارد ـ راستى

 „ واثـتُنتن " رسيده بغوانم.








 اهترام سرشار خرد را تتدبم مى كند.
من ثم شمبينطر (". مك. به"

هس ميزهاو نيمكت هاى هوبى بـ رنگ زرد نرنگى نشاط انگچى
.

























جيز خرالمى رسبـر واكـ نه به ميع جيز نـى رسى"
'اين نـار مشروط ماستـي .





 رنتارهاين مهر, آميز . دتيناً همان دنتر كوجولونى كـ هر خانوادهاى لازم دارد.




 س ادگى











موْســ نربيتى الــت و ما نـى نوانـيم امكانات بر ارزـُـمان را مـرن مراتبت















 كس آن مارا نـى
 مــند، مـع المـت !













 وتابف مسول تمرد ؟





من مـيـنان
مادر بريشان حال 11 بهد باتى مى مانم
"س.مك..ب"

Aا مارس
(" جودى ) جان !



رالز مـربخـرد


راه الو بوده الـــت.

 هـه حرف سر گرم كتنده داكـت ... او از بـــت برده معه اتغاناتى كـ مرورت






 تـت مى شـرد.
( بتسى ") در تعطيلات آخر هنت از امن با مى رود. د كتر البته المل

 دارم، مثل باثـگاهباى تفريعى و اتوعبيل رانى و رنص وودزث و آرالب






 نيـداخت !
او نكر مى كند كد من صرنأ برایى لجبازى با او به ابنبا آمده ام . كـ















49. Brant Wood inn

بعد از جنتك برانى كرنامم خود را بر نـاط و نيرومند امــاس

 هاى امـتر كنـن مغوى نر الــت .


مثل مـيثـ
(ه. مك. به" تو

دشـن عزيزم !








 تغنتى سُــا دارد.




 بدميد (پ سـى كــت ه" بياورد.
ارادتـنـد شــا
" س. مكى برايد ")

صبع بـبارثـبـ
دكتر ( مكـرى ) عزيز !

 فبيل كار ديروزتان خرن كارمـد مرا بد جوش بـا بـاوريد.



 تعنيق خوامر كرد.


 ارادنتـند شــــا ( ( س. مكـ برايد ")

من دمتورات لازم را مادر كردهام ـ از ابنَ به بعد به بعهها نهام روغن

بد مرد لجباز بايد نظريات خودشُو اعمال كن!
(4) (4)


Rrr
(ا جبودى ه) جان !
 وبنجبالى \# روغن كبدماهي " واتـ شـده برد.




به آنجا زده بود.

 دوست ندارند!
مدنى فبل درواقع قبل از آمدن من بد اينـبا او روغز كبدماهى را براى

نغرالدم
الغنروالدم
( خداى من ! دوباره آن لغت ابنجاسـت ! ) نجهريز كرده بود ودستور
مصرن آن را بـ دوئيزه پ السـنيت ) داده بود.









 شـهـه برد.





 داده. او اعتادى بـ خوراندن دارو به بهه ها ندارد و دارو را براي معده ماى كو هولو و خـعين آن ما مغرمى داند.
 خداى بزر گ! فكرش رابكن ! من 'ين صتين را الز دسـت دادهام !











 كه براي سنظ سـلامتىاش لازم اسـت مر خمـى بگيرد و بكـ زمــان را در
„











 بطرى روغن كبد ماهى را برایى مدنى گرو نگهلارى ؟

بعد:








 اينطر بازنـى كذاشـتـت .

در حينى كك مـنغرل مهجـت درباره بـسـت و غيز دبوارى " بتــي "

 كـ زار ميزدو


دبدارمان آمده ،اين مـا خـيلى اعمـاب خرد كن مي سُود.




مثّل مـيث
(\% سالى ") تو

[^1]!





 دوز و تمليم وتربيـت بر دوش او خرالمد بود ن نــوشرش •

-





نكـه بأى بالتوى او را مى دوزد.

مبدانم كه باور نـى كنى، ولى من و لجبازى المـكاتلندى كم كم با مم كتار مى آُــم • او عادت كرده كـ بعد از



 آيا بـ نهـل ديدن من مى آبد ؟ نه والله ! به تدا نه ! براى امن مى آبد







 كرده اسـت : بنبه شاى باهابش را به طرف دان انل برمى كرداند و زانوهايش

 مرسـت مى نمام مُرد.


زمدكىام كم داثتـم .


 000

نامه ها دريانت و مغاد آن ها ملاكظه شـد.



 شرن درغتـت از هر دو برمونر الــت !


 ربودن در كــى سراغ داشتـى ؟
 هـشم بوشّى كندهب ديدنم مى آيد مرا مورد لطن ترار داده . بـر بيهـار•













 لان





,





 (






 !

 $:$ ده





 نـى گیريم.

 مىشُوند!
نـى نوانى كله كنى كـاني نامه خيلى مغتعر برد.
بر كارى در آستانا انتبانم عغـلات


بتيمغانه " جان گرى بر " سرتأسر روز جهـه (n بعردى ه/ جان !
 مستشدمه د كتر!

 ر راديدهام




 كارد و بنيرند.
بعد از مـاهده نماى خان او از 'ين كنبكاوى مي سوغتر كه Tا






 بابد بنريـم و نـي نو'
 55- Vere de Vere به فرانـه : ليولن ثبثـاى

مشـان او نگا. كند و بغكيد من بيرون هسـم •

- $0 \cdot 606$











برــــ:

ـ
از لهن او بنـين بر مى آمد كـ با بارو فروش دور


او كغت :

مبغواد بتيهغونه رو بیرغنونه ، هان ؟


- نـستش !

ـ ولى الان ساعت كارش است ا


بانشونت گُنتم :

 " جان گرى بره، بزند. .

لبـ دامن من لاى در گير كرد .

ابراز داشت كه پ مكى "، اينبهريد ! ا




 شـبـ فرامه كـد









:1.


 لذنى بز خراب نــــتـ" " .
به نو شُب بغير مى گُوم
״ س. مك.بی"

بك ردبغ نگا. كن.

ارل آوريل
(ا بعردى ه) جان !





 بكنارند.








 كرفتـام

 56- Oscar Carlson 57. Jerusha
 58. Fifth Ave.

بهر خانيد ؟



زنح غنا !!!


باءت




و فربه و فناتيك !



 مابه تأسن مي داتد.


زندگيــان مترر كرده ، بار نــى آورم .





 بارشان بـاودم

اكر هرش و ذكاوتى نداثت باثند، به زور به دانشكده









بعل از بابان -فطابه من او غرشّى كرد و باك
 يلعد. تنه راه مـرو كله زدن با ميـنت امنا ناطعيت و بابدارى اسـت . بايد

آنهارا سرجابيـان بنــانى !





تادم مرگ
\#. س. مك. به" تو

دنتر سربرسـت يتيمتانه ע بان كُى بره"
آوريل
-انواده
مركار علـب و سغرت آثا !


-

نكات بسيارى رادرباره هگ, به غينده بر كزار كز :

تهى ثـنا



بغهـد
تُعفـان را بك !



مدتى روى زند كى يتيهانه اين تشرهاي كو جولوى بامعه تكبه كردم .

 تيرّاز انثه بذيرا'نى كردم و با نكرى آزاد ودلى روشن براى بذيرنتن مر نوع

 كم درباره ناجعه هركناكى كه نزدبك بود مـه هيز را خراب كنده حرن

اند ك اند ك رنگـ از رخــارم مي برد
جون حتى امروز هم كـ نی انغن آن رنته بر باد




 ركامى بد نظر مى آبد ولى رباعى نــــت ، من ابنـا را مــين طورى رديغ كردم




 رلهـر باثـده بروز كرد.

 ، الهان المتاده .










 دود داد C عشرلت را دور كند



 مى مثيد.

 نـانيّم ؟



 ما هم تسليم تغديرمونيم
تش بـ
ه ص. مكى برايد )ه تو

هنيمنان ه بان گرى ير "
میس $\square$ يكـبـب
" جردی هِ جان !

 اهنده دور - سگ معيوبم بتواند باز گردد.



 نريتن كه ثمراه اين نو غخربد است ، بـ تفاوت تيعتش مى ارزد. علتش المن الــت :


 الهى برايشان مى امتد.







 نكرن را بكن ! ا ابد ك كـى آنها را در بناه خود نـى كـرد. بابد




 تْهـ بود.
هالا كار را با جهار تنر : ندكار نروش 1 خواربار نروش ، كناش و

 شا را زيرو رو مي ك:

معلمي كنـد.






 كار بز,



 .
61. Mr. Mecker
:بعد
 برايـت ببافم .
بادام زمينى هاني كه


 دبروز دو يستهى توى ثيكل يك میندوت بر از السباب بازى باى



 مكيرند.



خداحانظ! !
 كن دارد.

يتتيهنانه " بان كرى ير"،
شنتم آوريل
(》 جودى «) جان !











 .















 نورباغ سر در بياورد. به دنبال اين هدن كـابشان علبى بـهار هزار جلدى خردش را را در

 مطالعه در نرفتام !




 نواند هيهگاه عذرى براى » بو كى " شـدن بيـيا كند.





الـت
62. Binet
62. Yuke

64. Margare:
(1911-IA $\circ$ )

55. Oucllevi: بزانـ: به زندكماى1

ى.E.
صبع بنع شتبـ
خانواده ه بـدلتون ها عزيزم ! !




 تلب بك مادر را بد درد مى آورد.







 "






 كم حرف را الستغدأم كنيد ، بد دستتان برسد.




S. عصر بنع شـنبـ (


تبـم كرد ، هى ! إي
ان سغينـت دارد !
" س. هـ.ب" "

تآ آوريل
(\% جردى «) جان !




 بنـريسـد. دسـت آدم درد مى گيرد.




















 برورشـغاه


نيم دو جين آان مههان بغرستيد.



 كي كارى كه دسـت من نباشــد مـكــــــت درسـت انبام يشود.
در عال سانـر
(ا ــالى ـ مكى برابد ) هتو

بتيـنان ע جان كرى ير "
بكثتبه

ه كُردون "، گرامى !









غغلت كـتم






 برميجانى جانتـين زند گى نعلى آن مى ـُـود.






خوشٌ بين من نگاه كنى ، نه از دريهه ديد د كتر الـكاتلندى مان .












 مصيبى ترين ارادتمند نر








10
" جودى "ه جانم !

 در به سـ بإيتغت بده :

4
עا تابل نوجه مادر ها و بدرهانى كد در نظر دارند بهه هايشان را رـا كت•د!









 رای شنر نيرده!

 روميزى رااز روى ميز غناى كارمندان كـيـهـ .

66- Benc بإئلألى : نوب!
 غودت مى ترانى كثانتارى را مبسم كني !
 زه ه ولى حتى كـت به من به الرث رسـيــه متهادل كنــ
بلرش ايتاليانى و مادرث ابرلندى بوده. اين بـر موهاى ترمزو ككـ و

 دعوا و مرشن ماترش بر اثر الكليـم كاين كر كولوى بی بناه تصـادناً بـ





متهم بود كه يك دهتر كو هولو را كتك زده و عروسـكش را نابيده .


ولـ كرد C آرام بكـرد. من مشغول نزــتن بودم .
 بند


 تهـهـم كرنتام براى امـلا






 مى زدودم ، به من زل زد
 روبروست . او به حـاعلاى بردبارى و مرانبـت محبت آميز فردى احتيا دارد: كارى كـ از دست بك بدر و مادر با كنابت و تمعادى خراهر و برادر
 ر •یل درونیاش بد خرابكارى غلب بيدا كنمه او را به خانوادهاى میترم
بسبارم •







بعد از ظلهر دكتر „ مكع رى ه، آمد و از تاين او تعريف كرد .

 بكَ مربغ روستائى برد. مامت هنع دكترى غهگـن تر و عاتل تر » انظرلكهى " را به آغل

بر گرداند . او در بك ملك روستانى آرام جوجه ها را با سـنگ زده ،


 بشرد !







كردنشان نـاريم •
م بارلون دوترــرز"
آن مـانّل شولناك مورونى و معيطى كك د كتر با آنه آنفدر عبين





$$
1.1
$$

 رباى مــعر از كــــت ؟ جثدر از آن نغرت داثتم • تو كه در انگليسى تنغبه بودى ، آن را دوسـت



 طلاتى آرزو مى كنم.

## خداسافغ

" الـلى
-
دــــن عزيز !













 ولى به باى آن خودمرا با آن غانواده كند ذهز كان ــر كرم خواهم كرد.

زند كى فوتاتلماده دشـواره ! !
اولش كار و آترث
آماده به غْدمت مُــا
(.م.مك. ب.ه

72- Kallikak
73- Wells

iv آوريل
" كوردون "
 بـ كلدانهاى آبى رنگى ايرانى من مى آينه.




نكاه داثـتـ ثــده الـت .





 الطرانى مي نـوند.



 هس مى بـنى كه اگر در دوره كود كى آن مستغدم كند ذهن سادث مهلكى
 هس رامتى مي كـــــند. از ترار معلوم كند ذهنى سالتى بـيار مورونى ايهـت و علم نـى تواند بر

بهن









 كتابم امانتى نبرد، آنرا برايـت مى فرستادم م








 سرو كل بزنم.



75. Loretta Higgins


دنتر سربرست يتيهـان ٪ جان گرى ير "
جمع
كرامى مرد دانش !






 بك »
 بود بابه ريزى كند ؟ غدا مركم بدهد ! من از سم دادن به بهه بيزادم ولى جه مى نوانم بكتم (س.مك.ب"

تو بـ مـانل كند ذهنـا علاقماى ندارى و از علثه مندى من بكـ


 ديكر !
به هر هال به درغوامـت تو درباره موضوعى كـ كـتر از اين حال ترا

 شدبه كنم.
در فـسن در نكر فرستادن بك هديه عيد باكى برايى نو هــم . بك
 مدل زير را مى توانم تنديم كنم :


تُـاره



خداهانظا
(》 إلى "
 مامانى را كـ شغده دندان خوشـكل در آورده بد فرزندى بيذيرد؟

آوريل F .
" جودى " بانم !













 دسـت و دبلاز ساخت .







76- Mrs. De Peyster Lambert

 بخيرم. از ممينبا مىنهمر كه بدرم مابل تهــت از نهرسـت عن تلم بهورد!

 مینرستم.
ولى " كُردون شالوك ه راه تلب يك مادر را بيـا كرده المـت .






ديروز مم بك كونى فورباغه و اردك و عامى برالى ثــاورى در وان

اككون شـها ثنى بهترين معتهدان ما! برايهان وان هانى بغرسـتيـ عيواناتهان را در آنـا شـناور كنيم •
مـل
(ل س. عك برابد ه تو

سه هــبـ
(\% جردى ") جانم !
بهار بايد در جانّى در كـمين نشــت باتـد. برنده ما دسته دسـت از




 بر كردند.



 بيدار مى كند؟









 كزبر كولى'ز تربته مدترن نواهيم شـه .




- ديُر

 كنْدهاتد.








نوبت ، كار و لــترا-حت كنتد.
"



ــاعـت 1 بعد از ظلهر


 نكهدارده الاره برورشكاه جه مـغانمى داشت !



٪ بعروس بندلتون ه مسترم ! سفرت آفا ! اين نامه مكـل تلكُرانى اسـت كـ ده دقيغه قبل برابتان فرسـنادم • بنباء
 دبكر به آنها مى انزايم •

 زور به طرف در بكـم و با بكـ لحد بيروتش بيندازمه.







 مشورت كنـه .
ه استرى ") همانطور كه خراست بودم به دفترم آمد و بیى آن كـ


 الولين تانون ما برايى مرد بار آوردن آنهاسـت .
 استهالى من 4 هرهـ كـ باشـد، مـنالفت كـد.

81-Robert Sicrry
 "جان كرى ير) براى غدايى خود نكـي كـنرى بـ سيـب زميني خوامد كرد.

 ابازه مى دهد بكند، رو اتاني و بزر گرارانه نيود.


نـلغم به عنوان مسعرلات مطلوب السم بردم .


من با خونسردى سالىاث كردم كه دوآكر مزرعه مـيب زمينى را
 هر اداره آن كـكهان مى كنـد.


از انن حرف (» استرى " نركيد! بد زعم او مزرعه دوآكرى ماسلفبزنرين و بر ارزش ترين تطمه زمين در مـرناسر 'نن منطف الست . او




 من با خرشّرونى جوراب دادم :








 من تا هدى خنغاث كرد.


 باشد.


 بانوان زد.








 \#امـترىه، با





 لربا و يـاز غذابمان أمين مـــرد ، بلكه دستبا و مغزهابمان هم تربيت

من مدهنان
با ارادت خالعـانـ
» س.
سربرست برورشاهاه ه بان گرى بر " " ميهانم



82- Alors بـر غرانس : هرانبام
83. Amhersel

دشـــن عزيزم !
امروز عهر شُــا هِنان شــابزده نابدبد شـدبد كه فرمـت تشكر دسـت نـاد، ولى خبر آن اخراب प






 اين آرامس " ( مـالى مك برايد "
r
n جرودس

 ر آمد.
من آنغدر جون آورده بودم كك بلانامـله بعد از نوشّتن نامه بد نو به


,




هر أورد و با سرعتى غيرمباز برواز كنان خودث را با بها اينبا رسانـيــ






مكحفرماسـت .
 كار ماى باغبانى بد ما كهك مى كند.


 " س. مك.برايد ")

ه





نباتُتد.
 خوبى در كلاس ابتدانى تديـى نــب ميشوند و تازمانى ك مدرسه مان
 بلونى تـهـيـل ميخردد.



 ميدانم كه تو نكا مى كني كارهاى من كند الست ، ولى دوتْن



 كر كم به هوا را در ميان مـاعات روز باب كرده امــت . او يك كلاس فيزيولوزّى درسـت كرده و بهبها را بـ كروشاى

 تـا




 r بمدازظلهر :







 استناده ترارميظيرد دزديده برد!





 مدبدث شردو را داءـت . و يكـ روز در مـان شـخغتى مطبوع او آنها برانى




85. Hallic

ميترانى برش دارى ، آن را در بـيش










و فرياد بر آوردند كـاو بكـ دزامــ !











 خودشان را بكلى فراموش كرده باثـنـد. بكثبنه:


 خراند گى بدمم . نبابد بگناريم وبودر











آيا لناتم سرفیاى و علمى نيــت ؟ مراوده روزانه با د كتر ٪ رابين مـك رى « هنوثالماده Tموزندهاست .


بايد غوكـهايهان را بعد از آمدن n ترنغلـت " بيـنى . بسعى تهيز و

نـى شــناسند!








 مىيـيْم به \#گ,













خـداهانظا !
《"

بنع هُبه دوم
" جودى "ه جان !

 ابنجا كار مى كننده دارد سل ميـُرد. با بهتر بگُيم برادر عزيزم آن را برا برايم سل كرده امست .




الست!


مراغم مِي آمد ، جز ل» جـــى " ؟!

 با بيندازد.


 غذابش رادر هتل بغورد!




روى كاغذ آورده بود:



من بادآروى كردم :
ـ بله اردو زدن منار خرد
مواظبــان باشـد جه مى شـود ؟
》 جيهى " با نظر بلندى كغت :







 كى آردد.
( درتانى تلم و كاغذ را تايـدند و نغنـ ها را كا كشـيدند.





سرانجام ساعت ده و سیى دفـغه در سالى كه منرز از عمود و تير آهن و
 ـ ـد







 ملالـ تن ذكرى به ميان نـاوريد.

 هـب كنيم
باعجلشاى بديسى
( الى مكـ برايد ه"


بـعه مبـ




 مى كند. برادر من به درد ــكاكى يكـ كليــاى ترون وسطاتُى نـى خورد.


 اولِن ( وتنها) بانكـ ملى ماسـت. (\% بيمى ) كغت :





 © كنى.
باتو بعهى مستا كانه برسيدم :


88- Canads
89. Detroit

90- Percy De Foresi Wilherspoon

كم مانده بود بيـغ بكـم! مبــرم كن بك رابرسى دو فورست
 ولى خردت "



ركبنتر كد.

















 دوست دارد در هوانى آزاد بغغوابد و ميانه اش با با بـرما


هر كز از نزديك يتيمى رانـى شُنا ـت . » برسى " خوب تراز آن است كـ
وانتى بـ نظر بـيايد.
» جيهى " و دكتر تبل از رفتن بیى فانوس كـير آوردند و با همان







دربارة اين كه اولين ميغ را نردا مبع در كبا بكربند نكر كـنـا











بدثـانس نو
" س. مك.ب" با

هرورـُكاه و جان گرى بر"،
ثــْم مـ
"




 . 6
كله مباور كه بريان موا در آن كـتر الست ، مبعهز 4 بك شمهر آب
 الرسناي مهامى دارد كـ روى

 هـ كار بيـدازيـر.






 .4*









رتص جنگي كرد.
 الست كه در و جبردانـ مرد زده مُده !




 بودند.




عال بكانده است .








صوئ ثـانسى امــت .



من شرواز مي كنم.
خداسانغ! !
" سالى "

$4+4$
دشـــن عزيز !


 كتاب مطلـع بشوبد.
بينم اين امتهان كتبى غواهد بود با شـغاهى ؟



 كتاب \# مكالهـ به زبان كود كان ه" را مىنرستم و در عرض المروز و فردا

مغيدهان را جويا ميشوم .
سبكسر كردن بكى رلى بافــارى در هر كارى مسهزه مى كنـدا
ها . مك. ب"


 مؤ-ـــ باكى بهم ريبغته .

بوديم•
آثـز غرولن مى كند و يكى موش مرده توى ديوارشاسـت .
rt re
 در سالى كه از مرما مي لززبدند دم در ـاغتـان آمدند و اباز؛ ورود خواستند.


 شُدن موارا مى كـد.


 تراكمى انجام بذير بوده فكر كرديم :

غذاخررى و بازى لوبيا تو دستمال در كلاس مدرسـ ( دو تا بنعبره را
 آلودشان تنام سرسرا را لكه دار كرده بود.




هـ



الست
 مالت بك جورغش بيرد با فتط بك بدتلنى بود- بهر عال او روى زمين انتاد

 ميخرفت و لكد مى براند.
ا رسيدن دكتر خغردش را كاملأ از با در آورده بود. دكتر از با
 درمانگاه برد و روى تنغت غواباند.

درغوامست كرد كه نگاهى به بروند. الـها بيندازنم •

 مركذــت


اهـت .

سر بلند كرد وكا -- :
ـ درسـت السـت كه بعهاى را با جنين زمينـ ارنئ بـاطلر لرزش اعهـاب
92. Bloomingdale
تنبيه كرد؟ انميت كفتم :

.

 $. .1^{\circ}=$




ناليـدم :

- برا ؟ آخر هرا ؟


 بهه مانى مـل او دشالت دارد.


 هُع كه به او خبر دلده بردند يك بهه مريغ است ، زير باران بيرون زده

$$
.3 y
$$


















 در اين با بكـ تب واكيردار شايـ شـده المـت .

93- Aunt Ruth
94- Uncle Silas

مثـكات دمدستى را بتغبى رنـع وربوع بيكنم •




نفس مرغ ).


 مـرغ بوسـت شا زند



 كار ابنــت كـ او را بـ يك خانواده يسباريم t از مراثبت مادرانماى بهرثمند بشود.









 روزماى شنبه باعت 11 مو كول كنم!






 ابنا در متابل ــ دلار در هتَ !







 كردمابد.



$+$
! pros acs act
ما هـ خواميم كرد

 كرد ك اكو را دوسـت داثتـ باثـــــ

















 96-Mamic Proul

ها هر كز ذرهاى به درد 'ين برورشغاه نغورده اند و نكر ميكنم وتتش رسيـه


جلميم را گرنت و تقاخاي مغدارى آمار ازز دنتر من كرد .


با وحـــت فرباد زدم :

- (ا مامى " ! عزيزم ...نو نـام مدت اينجا بردهاى ؟
( مامى" گنت:





 رامى خورد.


تمـري




هنبن كارى نكردم ـ دكتر هم اين باراصول غير علمي مرا تأنيـ كرد.


 الوبنارا به بهـع دوسـتانت بر كردانديم.
آبا أ بهال هيزى هراسانگيزتر از اين الطاعت كرر كوران كه غانم \# لى يـت ه" با هـنان الـرارى از بیه ها مـ طلبيد،





تردبن مى كرد.







 .

 الى بهه باوجود آن كد در تهام عهرش شر گز مزه زند گى خانواد گي

## بجن و بـتر




و بيـن نــى نواني يكـ ماكر و بلد برابش دسـت و ب كـى ؟
 يكشتبه بكيرى C بك سلسله معاله درياره نمـاد زبادى از بهه هاي אروششاهى بنريسى • من هند عكس برابـت غرامـم فرستاد.







99. Joe

100-Sea Brecze

4ats
(ل جودى هی بان جانانم !
لهـب تغير وتعرلى !








 مكان مبزا و بدور از هر گونه اغتـاش


103. Maria Montessori (1870-1952)







 هر لذت مى برد. روز بـ روز بر تعداد مدارس مرته سـورى در امريكا انزوده مى كردد.






 "
سربرــت برورـــاه ( بان كرى يره"







نداهٌت باستم ، نغــم مى برد و مى ميرم
ر آستانه خنگى






(\$ جردى ") جانم !









 ريخواسست بك ليوان آب كرد و با انلهار امتان رفت .



 1




 كاهورا در آن دفن كتد.

104- Mr. Willon J. Le Verell
105. Martin Schladerwitz

غداكى من ! تمداد مزرعشهانی كك بايد نوسازى مُوند ، حتي كر
 مىتوانى آن را حدم بزنى •



 هـده باشْد.











106- Tomony Woolsey
 فهرمانـان لابرسى دوفررست ويترستون "، از او يـروى و مـل نهيب زاده شاى كو جولو رنt




الــت
الـاعه


بى تناوتى مردانثاث بودهرد كرد و به او كغت : - بزن به با
 سركرنت و كوثـث








 انبام مى شثه.

107. En Passant ب نرانــ : در سال مبور








 الـت .













نزاكـت باثـد.

الساءه بك بار ديگراين نام را مرود كردم و بابد انرار كـم كه بـ
 خبرى از يك لعنا بزر روذ نتام دثايق بيكارى من صرف نوـُتْ آن شـده.
من خيلى كرفتارم



 و دنبال كار ستغت برايى انبام دان ميكـت . وانمأ خيلى ثانرانكيز نـيـت

بُـبـ بعدازظهـر
ه جردى ") بان و ه جرويس ") خان !













 به بار نـى Tآيد .
ע بيمي X Tتا خان:


 شارو دكتـبادمون داده.



 صداى غنده آورى از خودش در مياره كـ مـ نـ نعن ميهرنه . و مونعى كـ



مغلم شُرما
سدى كيت كِيلكوين

















 ميستند ولى بيـتر بد درد الماعات عبومى بهـه ما ميغفررند.











 امهابمان بد هيع وبه وجود ندارد، زيرا اسم غانواد



 .
110- Johnston- Washington



 عى زند.


 روزى به زودى اتنان تشنكى درى مى دهد
 لبهندى بزن و اين روغن ماهي را فرو بده











$$
\begin{aligned}
& \text { دنباله } \\
& \text { " م. مك.بيار " }
\end{aligned}
$$

جـن و بـــر
( جبودى ) عزيز !


 .






(.






 بكبار دبگر دعوت د كتر را نبذيرند.








 ,








 ,


 ",



112. L'ewclyn
113. Welsh


خود را بكار برد كـ بكـ ميزبان بانكر باثـد ر من بابد بـ اطلامت برسـانم كـ










 ماجراكي عشتي بوده !





تن آدم ميلرزدا

 مثل مهيث بامعــ
ها سالى
"



 رلى الهالى بك امتاز بزذ مهند


 كم



درستـدار تو

"
 (


ســ ـــبـ RY: 1 بعدازظلهر (








 خارناللاده كد تو مرا بسرى آن سـوت دادهاى ، شنرز يكـ دـغتر معمولى





كرد!
ما غيلى مهر Tميز با مر tكرديم • اوغذايش را با طول و تنهـل





116- Bernard Shaw

 -
خـاهانط! !
(》)







تهارتٌ
دهــهن عزهز !






 الالدتهنـد تُـــا " (
 رنــن عزيزم !










 ارارادنـند
(ע س. مكـ برايد ها

 هرْتم مبابد.

ه هودى «ه بان !


 تشان ميدمد ، به زند گى برورشكامى بر گردم و با خــنردى حر آن با بينتر؟
در راه باز گثت در نرن به باى آن كه سر غود را با دو كتب





او تربانى نشان شُده السـت !








 گرانتيـت جدبد را برسرداشتم



نلكرات نزده بودم ،بابان هال اهـا





















كيع كننده الـت ! بتدر اتناف مـكـنـــت در عرض

 بهبم كه » سـى كيت "، دو روز در درمانگاه بسترى بوده. برطبت


 الز حد كاتت يرهيز كارى متزلزل او غارج بوده الــت .


 دنيت و غير معـولى برايى يكـ زن از بنجره بـ بـرون ريهته ، آتش را با كرده است.

 كلانترى را درغود ادغام كند.






مورد بررسى ترار بدهـيمـ






 118- Tetc Atcte به



 نـام سليتة بجنوبى غود را بكاربرد.

 ما مـهيـانه نرين لعظات را كـنرانديم





 كه رويــان را ـاكـــتر بوثانده.
 .

 .







فههيده بيث ازحد تهوه مى نوشـد) اهازه ميـدـد از دمانش در برود كـ


م




 حرفهاى بى ادبانه نداشتـم • حدودأ ماهى يكـ بار آن مرد شـيرين و رام وا مبذنوب كنتده ميـشود.


 دوتاى ديگر اينسوو آنـو بجستند و من خيلى مى ترسـم كه مبادا حر




 بازديد ســع فراموش نكنـد.
مثل معيث



IAP هُـــن هزيز

 سرميز السم مرا ه مك برد ه""' نوشــت .

دُـمن عزيز!








 سربراه نر و مطـع تر ديدهايد از: (". مك. يرابد "





















 . اله بی كار خيريدالست .

- هس برایى كارى كه خير خردتان در آن المـت بابد دستهزد كرفـت ،

ولى براى كارى كه خير عموم در آناسـت ، نبايد دسـتهزد گرينت
 مهارجـش را بدهند.


 امتـاد مى بابد، علف بكاريم §


 او ميخريد:

كو كشون كرد، دلشونر به دست بيار و كار خخودنو بكن " هي



از كنتني ها اين كه رٍ انگُولكجى " را بطررمونتى به دوير دغتر



 $.4+4$ البت آن طا طلالب بك دهتر مامانى بودند كه لباس سفيد و مهرنى
 من به آنها كفتم كه اين از عهده هر كسى برمى آبد كه دغتركى از

سـل مظجران ترن مغدهم امريكا را طورى بار بياودد كه كل مرسبـل بامعس
 :
-



كS هـه علف شاي شرز و جودش را نابود كند.

 موافنت كردماند كـ برایى يكهاه او را نزد خود ببرند و همه تيروهاى





 ا، ال، مسروم بوده ، نتارث مى كنـند.


 ...". . .

ر,1, ه. عبرد.
 ال، راهانى نراوش كندو آنها نبابد مشهـز بشـوند. ار دبشب سوار بر يك انومبيل بسـار مبلل از مبان ما رنت ، در سالى


جا


 نانیامُ كم ميكنتد.



جاتى بياريزم كه خود را واتمأ نــان دهـ




 קراراسـت شغتشای بنـع دلار برالى خدماتي از تْيل رفتز به مدرسه و انبام



با بكـ امــت ).

 مي فهنـد.
 مزد دربافت ميكنـه.
 ولى




:




 كا
من و او تغريع جـديدى انتراع كردهابم : او بـ لهبه الــكاتلتدى


. مهر بر هغرت عالي مادباد جناب دكر، أحوال مزأ مبارك
!
.

 4,14
.
 ؟ . .



 آـانْى دارد و ستى بی كله

 ميز تَعريرم رد شُدم، نسـتى الز آن را نوشـتم .
مثل شميث
ه ـالى ") تر




شرورـُـاه ע بان كرى بر "
نـبـبـ
.


 طرامد برد.
رامعأ نعى حانـتم ك ســ دغت الست برايـت نامه نتوشتـام. تمنا مى كنم
مرا ببغن !











 بهكنه ر كار كردن را مى آموزد.


مغالماى دربارة مجتهـع كلباى براى اسكان بعهماى وابسته غواندم.

 ,
 بر بارى در زند گییـان باد كنتد












 ــايـش از غانه دارى من مسروم كردى . -e
حر آن فســت الز نامه خواب بر من غلب كرد و هالا دو روزبعد الست .


 غيرمتطارفى بود كه بابد تلكُرانى تشكر مبكردم.



 تشوري بشرند.














 بهارشنب
فكر مى كنى هـ آموزش جديدى را مر برورشڭامم آغاز كردمام ؟
آداب مر ميز نــــنـن !



123- Florence Henty

روش دلغراه Tنها اينـــت كه مـرشان را بابين بيندازند و دهانشان را


 متهرلين رياغـت و تفكر را برانى ايايرين لازم ميدانـد و بهه ماى من معبور بودماند اين خيزها را ياد بشبرند.



 آموزنده بككانـيم •


 دمندة كا از انـ تبيل الست :


 به دسـت آوردنش بود، داثـــت و الين راه نيل به ...
 Tآن را به تو بدهد.



124- Napolcon Bonaporte
125-Susan
126-Carrie














》 س. مكـ . برايد هِ


دتــمن عزيز !
" زمان رود خانمابيـت كه براث مـيد به تلب آن مىزنم "

 هـانطور كه متوجهـه ، برعليه الدبـات ثــا تيام كردمام و دوباره به كثابـاى












 هو بعهايمان از بعبله
 128- Henry David Thorcau









 طرامر هـد
ارادتمند شُـا
(\$ س. مكى . برابد ه)


 راوهايوره با دو هدن به مشرن سغر كردماند: بكى سـير و ســاحـت و ديكرى ليـدا كردن دغختر كى برایى فرزندى.

 برن و كاز اسـت و اين آناى مدــهرى با نغوذ در هر دوزمينه برو بيا دارد و با با







نگاه ميدارد).
مردمانى خرش خلز ، با نزاكت ، مهربان ، خْده روو كمى هات
 بود.


كثبف بود.
 تـشك كردند و كنتتد او را به باد خواهند دانـت ، ولى مينغوامند تبل از
131- Caroline

 كوهولوى ما مانـسى بانى نمى ماند.


 مى شُرده بـ خاناناثٌ بروند









عكـبـردارى بود.
 بود) دختر ك را غرن در نان و شـير و اسباب بازى هاى رنگّى بر زرن و برن
كرد.

منگامى كه بدرو مار استمالى سر رسبدند، ه كارولين " "ــير از غنا
و سر هال با آوتى بلند ثـادمانـ بـ آنتا سـلام كرد.


 و به اين ترتبب بعد از انجام קند كار تشريغاتى انگار كـ واتیاً


 انكيز لباسـاى جديد دغترهايمان رسيد گى كنم.
، با والتمــن احترامات
خانوم جرن
من مطـيع ترين و غاضـع ترين جاكر شمام


نوزدمه زونـن

- جبردى ه هان جان جانم !

به بزركتركن نعول توجه كن. تنرعى كه نلب ترا لبريز از شـعف
مبكن.
كtن مُطرنبى آبى موتون !



ررستانى برسـ ميزدم .
هبروز در بك مهـانى ناهار بيره زن نـبا رو و بهنابِي را كـدن كردم





 امعطهأى كد دمانش را باز كرد، نشانش كردم ! 4 او كنتم :

 الر دوستانه اعتراض كرد ولى بيهوده بود. من الو را به مـــتـ انتومبيلش



"





كرد.

من بيروزمندان گغتم :
.





بود.
-اتم » لمى ور مور « او را از ابنطرن به آنطرن هر خاند و مدتى
طولانى متفكرانه بهوى نگريسـت .



 كرثهامب

متربه من كرد:

132- Mrs. Livermore

شهان دم و در شهان با برنامه هايهان را طرع ريزى كرديم . ترار


 ثازه ، ما كار خير ڤم كردهابم ، جون به -فانم " لى ور مور)، امكان


!





 .4



 ملآمند بشُود كـ هر كز تمابلى بـ تر ك آن يـيدا نكند.






"
(
 كنار بلها دومرده دو بسر كو جولو ، يكـ دخنر بیه و يك السب هوبى











 ما بودند.






134-Allegra به معن ثادى
135- Don 136-Clifford
 از مشـقات زند گی دارند.









 فاند آن خوالمند بود.








 بكـرالست صرما خراب ثـدند!


مرمرده و نـعيف به نظر مى رسـد.

هانواده كو خرلو كـه، به لانيويور ك " روانهــان كردم .

 رهر زمين و بكى جمدان با نا بامهاى بدر و مادرئان در انبار و سالتى در






الدرونی داشت باشم.





 الх كو


 ".
 اله هولو به ميتوانم بكنم ؟ به آنها نكر ميكنم، فكر ميكنم ، فكر ميكنم....



 از مسبـت وسـواس آميز فردى كـ فتط يكـ مرغ بير مى تواند تـارثـان كـد، مسرومنـد.
بك عالهه خبر بالب شهـت كه بابد به تو مى كغتم ولي نكر نانوادi تاز: كر چـك تبام انكار ديكر را از ذهنم بيرون رانده. بهع ما موبـب تـادى معلودد و مراتبت نامعدورن
مـل شميثـ
\%





(ע جردى ه، بانم !

بايد گومـزد كنم كه ديگر نيازى نــــت بـغاطر ناامنى ما در منابل



نهربن كريز از آنش ما مغرع و نابود كنـنهه نبوده امـت :


میذنتن.
زنگ_ اعلام آتش سـرزى به مـدا در مى آيد !!!!!

 با عبله بــوى رامرو و بلهـا مى دوند.
هغده نوباى ما در اتان كرد كان هريك نعـت مراتـت بـي
 صرميدغنده فراً أِرون برده مى شـوند.

غودنان را ونف نبات دبگران مى كتن.


 ماعتب وتت ما مرفن مرنتب كردن و جادادن دوباره لباسـا شـــ ،
 هـب مى كشيدند كردش كنان بطرف هـاهرها روانه شـدند. فرار اسـت تمربنات آبـده ا اندكى كـتر از انن وانعى باتُد. بـ


-0.









س. مكـ برايد ه









كنم ، اين مرد را آدم توامم كرد.
 زير كانه من با بك دسـت باس ناكـترى كنار آمده اسـت . نتى توانى


نصرر كنى ك بغدر برازندهاش الست ـ بد میض آن كه بتوانم وادارش كنم كى دبكر קيزهاى قلنب توى جيب مايش نگخذارد، ظاهرش كاملاً عرض


" الــلى



بـتْ بـر

$$
\begin{aligned}
& \text { مر كار عليه ا }
\end{aligned}
$$




بعاند.





139. Berkshire
ـ عردی «) نازنبـبر !







ناز هاى اين كو جولرها دارد.


 كُنىاين اجداد اسكاتلندى ـ ايرلندى ام ستيزهكرى فرقاللادماى در وبردم هاهواند. اكر آغاز كار مرا در بك برورشكاه مدرن مي نهادى كه مبهز به





 بال من الــت .
نر دوست دوست داشتـىّم مرا افـــون كردى و من آمدم . ولى اغلـب

 مـبعانه مر كول مى كنم.










يكى دوخبر واقعى دارم كه بابد اعلام كنم .


 غرده ريز بارדه دورو بر آن ريغته .
وتتى به •ף دغتر كر بولر فكر مى كنم كه در يكى روز آفتابى با



البت نر ميلـانى كـ معدارى از آن بار

 مر گ بر لباسـاى نـطرنجى|


 من و او هنوز بر مطالهات بكديكر نظارت مى كنيم . منت كذـتـتـ مـر

.
 كرنسف "، "" را بـ او دادم • يادت هــت در دانـشكده ما با با نتل ترل از

 منعكران آن را به خودش داد. امروز مبع كك براي گزارش دادن آمده اهام كرد:
ـ بله اين سـند وانعى بكـ نوع بيـارى متمصوص الــت : مرغـى به نام





$$
\text { م بالم } 1
$$








141. Mary Bash Kirtserf



خداها فظ. باز بـا
" " مـالى "
هـ. ن: بهه هاى من تـابل غم انگگِي بع بيرون كثيدن مـه سبرده بانكى تـان براى خريد آب نبات نـان مى دهند.

-
!




-مى نراند دست الز ـرئان بردارد.
روتىاز او درغواستـت بـند رامنـانى بزنكىد در غابش كردم ، جواب
: 10

-S4. S 4





يتيعـانه ه( بان كرى بر "
بُمعـن عزيز !


 درمان كردهام! خـلى مأيرس كنـنده الست. اين اواخر تنريباً بك موجود




 بنج بغيه . حال بيهاررو بـ بهـيود.




 سر سال بياورم .


با مس اشتـان كـر بـتم (".مكـبـ"
142. Charlic Martin


", الى او مستم ، عاريه گرفتعام .
143. Robert Burns



 بدون الو برونت مراد السـت.

 روبه راه الــت.
او دمـت مرا كرظت و باغ را نثانم داد و كل امـتكانى آبى رنكـى را به




 منغاره بامث سربلندى بـيار بود.





 . ـ 3ـــ كم زندكي كردهايم! ! 14. Earl of Durham الرل از التاب انظلجس است ك بـ كـت مى دمـ. 145. Houston



 .s $\mathrm{S}_{1}$
 " ' -












 .
مثل مميثـ



-
!
"

 ". "."
 من نعيهانم باد كترمان هـه كـم . اوروزبروز بغرنع تر مى مـود.



 ",
 الر بك كيف هرمى از هنهانى ترمن زواباى جليتماث بيرون كـيمـ و "

 . به سلرت مصسغره نـىى آبد كه بهتربن مردان اغلب بدترين زنان را بـ

 - A


نكر مى كنم كS من بايد نويسـنـه مى شـدم . مردم مرا به مـوى غود












منغلوت غير كابل كركى المـت.


 نكر مى كنه. ولى مسكن الــت اني فنط تمبير رمانتيك من ازيك فرد بدا-فالت غير معهولى باشـد. در هر مال او آدمرا كيع مي كتد.












 ", ", " -


باغبان و شـونر و دو مهترن را نرسـاده اسـت C از خـطوط مرزى مرتع در





نوتزدمتـان كنم.







با معبـت
»

" مردى " جان !
 اكا


 منوانبي از بالاى دبوارماى مسكـى كه ما را مسعور كرده بـ بيرون نگا.
U.


 "

 .
 , الش مى زنم C بك اتوميل بيايد.
 لهده بودند و در اين مـيان تنها دل من سر كردان بران برد.


 :

رىه، مصبت كنم؟
او خيلى كون. كغت :
ـ كُوشى دستون بانه .
....

آن تـهـای روبرو زند گى كند . شُكر غـدا كـ ندارم !

مايومان كنتر :





سرارى بيرم ؟

بابد بـ بالاى تبها برود.

ـانومبيل من سربالاتى را خوب مى يـيابد ـ در عر عرض بانزده دتيغه ...









 مررئ رود خانه كرش بــإرد.



 مرشلهت انبام داد.





 . R. $^{1}$
 أدرامه . مرد بيهاره مغنون علم ! عرنش
 .اره كه او مـكلاتس را در كتابهايش غرن مي كند.

 "

 با





از بادم رنته. هجوم هواى كازه مرا خواب آلود كرده . ــاعت نه ونيم السـت و

"س"


-
مهغ رخاى خدا بگو نمور مى كنى بر سر آن جران جذاب
آمده ؟
rir
n
مزّده ! مزدهـ !





انس آن فوران سنوامد كرد

 كر


 . . . .

 عتى كو


 الر میثـود.







نرمنده نبوديم




 مى كتند.














 147. Philadelphia

- بلس ه بك غانواده ناب به تور زده . هنوز بیه تعهيل كاده نشده و
 ,








 P. 1
بهنران معرف از لا براد امتريب "،"' نام يرده.


 "

$$
\begin{aligned}
& \text { أل| بيزى در مالكيت او هست ؟ } \\
& \text { الا مورت حــاب شايـث را مى يردازد ؟ } \\
& \text { ال الـجـت به عيوانات مهربان امـت } ؟ \\
& \text { الا } 4 \text { كليـا مى آبد } \\
& \text { ؟ }
\end{aligned}
$$

148- J.F. Breiland
149. Bradsireeb
150. Germantown

و بك دو بـن سرّالات بى ربط ديكر .






 او در سالى كه ازنكات شرف انگجز نزديكى بود بتر كد ، از پا جرمن







 به غرزندى بغيرد.





مـل معـول نتاخاى يكى دختر جـثم آبى را كرد.


 -اه





6هـده، زبان فرانــه را ياد بگرد ؟




 ,

 ك,

 اله ار كار است.




هر هـهـ الو به درد نـى غردرد.



باثُـد.
 تدارنده ولي ها برتلثد ه التعهاركر در نون مهـ.








 او از بك تبارامريكانى معمرلى و خوب السـت كـ ازهر عــت ملامـت نابذير و بى غدثـه است او دنتر كوهولوى نزميد و بی ـال و نالانى الــت . د كتر روغن



 تادرى در و جود او بشكغد.



151-Sophic









 احنرامانم رابـ رنـبـ ابلاغ كن. » ـال.مك.ب"

## جــن ر بـتر

ע گرردون ه گرام !




 را دورـت دارند. خرامش مى كـم بادت باءـد كـ نول دادى برايبان بك الالغ بغرستى






 زبانى مى كنى مى غراميمى مرا كرل بزنى .
152. Polomac رودغانظاى كاز وانُغكن مى كذرد.






 .
 Stota. ?





 4 بك ليولن آب رغنايت ثاد. ( من يك بدر با تشوى را تعسـن " . , او بهن كن : . 153- Mc Kosh

154 Mc Kim
155. Mc Gee

عايتان ران






 و دعوتُ كردم به آن آثاى مسترم نگاه كتد.
 لبـنتد أو جــغ زوزه مانندى سر داد


 توى كردن من متني كرد.

 المن دغتر ك را نــى خوامد.

 كا
 كرد وبكرالسـت روى هـه ما انتاد.



دنترك بازوانش را دورسان باى او علغ كرد و در هالى كه از خغده
ربهـ مى رنت سرش را بلند كرد و بهاو نـخريــت :

- بابا ... نى نى رو بـدـداز بالا !






 , آلكرال، را بـ سر زنده نبودن متهم كند.
 هاللى كى موهايشنامرتب ولى آرواره هايش مسكم بود.


رست كرفت .او كغت :
 دبكرى را بـــْم
من نوزي






 طبيمى نبود. ولى اكر ע آلگرال، را به او مى دادم او را را مثل بیه

برورش مى دال. و آنوقت خودم مى ديدم كه زندگى او نا آخر عمر نأمين






















 كه ابينها مى بلكد.

او الستعلاد و روهيه دارد. ما بايد به هر طرينى فرهـتى در اختـيار ار

 من ابستاده بودم و نكر مى كردم ، درسالى كك آتاى (پ برتلند ") انْكيبا در اتان تدم مى زد.
آقاى מ برتلند "امرار هار كرد:







او دست هربكـ را در يكى دست خود گرفت و گغت :








" كليغورد " برســـ.
. 6 هم ديكر او را نتغرامهيم ديد ؟
-اره هرا. بعغهالواوتات.




برود مى كارش !

من التـاس كردم :
ـ ـ ـر مـه رابيريد .
ولى الو مرد سرسـنتنى بود. به انتـهـار كفـت :

.
 بغلش


.
ه إنانى




مرغوع بهث عنهـلى كرديم .


و روبه من كرد :

بير سـانهاى مورت بكيرد.











(لـــونـ) را بـيـند ؟




مـرد. و بعد از آن با فرياد خداسافظى به ســت در بر بكــت :








156-Solomon . يالمبر بنىا-سرانيل كه بـ بكـت و معرفت مروتاست

علاقمند نـده و نـى غواهد كـ او را از دسـت بدهد. ( و معتقدم كـ اين
عرن مادن است . )








 شر كسى جز بك امـكاتلندى بغرسـت .
از با در آمده تو
"




فـهرى !








 بلندىا بردن.
(\# مك.برايد ه"







 به ثر هال ، نملُّ دكتر زـاد موى دمأ ما نيــت . ما به زودى با


 ورد ه بگذراند ، لذت مى برد.

موى فرمز




 هاه هابـب



 -

مثل ميث
(1 سالى ") تو

157- Moaroe بنمعن دنـس بـهرر امربكا







+
(\% هـالى .هك . برايد ه


T:T.
(



 من ندارد.

 الو امروز عصر هـراله من براى خربد بد دهكده آمد و در انتخاب


 رنگ براى بك گـيس بانت دبگر بردانـــت .










158- Nouvcau Art به غرانس : منر مدرن

سام هـ گـ







' " . .

هداهافنا . هـْد مههان سررسـيدماند.

" " ", " 4 مر كرارى د كتر را مـم دعرت كرده بودم ، ولى الو با اين بهانه


届 (.W

تزنْتي خوش صرو بزىاز آب دربيايد.








 (\$

 ـُـده بكار مى برد.


 انْكى در جشـهانم حلته مى زند.






 مههانانم ـاعت ده رنتـد و سالا بابد نـهـ ثـبـ باشد. ( امروذ روز

 "٪.


4.:





 مي غردد.





ا،ه هنـهاى آزه بثر درسـانشاى غور مى كند.







بكـتـب مبـب

 1:F. 1 بـاند.







 رامثى تكبـارد.











هانرلد كى را بـذيرم •

 هاهى آن بابد آستانه در غانه مارا انتغاب كند!





 الـــ كـ كـ به عرن مردم نكر ميكند.




 ,






 " كُردون ، A. A A

》 اینانى
 لعن مـردى از او دعوت كرد كه وى را به ايـــكاه برـانـ.


 هنوز در آستاته در ايــتاده بودم كم كردند.
من توى غانه آمدم و به بستر رنتم و عـاعتبا بيلر مانـم . متعنر



لباسـب امَ بشوم.




 اي كاش الان ديروز مهـن موتـع بود. در آنهورت ( كُوردونه) را به زور مامت چجهار روانه ميكردم. "

بكـبـبـب بمداز ظمر
, كتر پ بك رى "، عزيز !




مس









 " موست دارم كه اين طور فكر كنم .
" س. مك.ب"


من برايش يكى باددانشت معنرت آميز مؤدبانه فرسـادم و او آنرا در سكرت
عمين دريانت كرد.

دردسر آرر هـيع كُرثـ ر كنابياى نزد.








تـام ـُمدهاست .
باددانـت بكشنبالت رسيده و خرئـشالم كه مى شنوم خانه را





من اككنون קنين زن فـا كارى نديده بودمر. اعترامات مرا بـ رنــس ابلاغ كن.
" س. مك.ب"

زو زوته





زدد بر مى گردد.


 مبترسيد ما سوار بربليكان بزنـم به باكا


 ميبانـت امتعان مى كرد.

 مس غورد و آبا باى ديُخرش مدمه ديده ؟




159. Freddy Howland
160. Century

تمـور يكى دغتر كر جولو رسيد كه بكى فاب جرمى را دا در وسط ميز تعرير


از ها آلگراه،



" سدى كبت " در هالى كه بـ سـمت آن يورش مى برده برسبد : -اين كيـ ؟
-اين دنتر كو جرلوى د كتره.
. سالا كباست

ـاز كبعا اين بهـ را آورده ؟
ـ زنش برايش بـ بـ دنـا آورده !


- زنش







 دوستـن !
با لعن سردى گغتم :

ـ طبيمتا اين موضوعى نـــت كه او به صعبت دربارماش علاقمند
4
و از او برسيدم كه هي نوع مايعى براي بلاى انـيـاء برنجى مهـرف
مهكن.
هـّ "







 " منر كن مى ترسـ.

'ا

اهـاس مبكنم كه هر كز نمبغراهم دوباره آن مرد را بـيـنم • مرسى !
 §
ارادتمندت
(》 الـى "

 لر ر ره . دنبال د كثر فرستادمام .
161. Tom Mc Coomb

 كند: ميترانم جزنيات بر آب وזب نحفيق را تبل از اني كـ با با بيرحىى اخراج بشرد ، مبهم كنم المروز مبع نير آتناب كنار بنجبره
 (ا ميعِ وثت از كوره در نرويدا



مشغول بشرند،

هـ هـ

 جلب ـُـد.

- اوهرى ه جان ، لذبتش نكن .


## 162. Frochel








- بنـار بره .
-زود بكــث




 با بزنُبات و-ــتناك سرت را به درد نتى آورم • مسر يكى الز بــرها





ترديد دارم كه در مال عادى مى توانستم او را بكثانم ؛ ولى آن يك كانزدم خرن ايرلندى كه در ركاى بن المـت به بوش آمده بود و -




 مر مر مبيكد.
 fras,

163- Johnnic Cobden

كيك بزى رااز دست من كرفت و بـر ك را راسربا بابــانـ.



تنـا







كنكير كيك بزى ازاز دست داده بودم .




خربــت


روى بيـيـان عهبى ديدمام .

در طول بك هنته الين اولين بار بود كه ما بـ غير از از بملد تشرينانى



مطاله وضميت ه بانى" كردبم







 انسانى و مهربانى ! جانى " اين بهان را علم كرد كد موش بكى جانور موذى و آنتزاكت و بابد كتـت شُرد.




 باستـرى بازالـرم.
 كه به مس هيز از ديد كاه طرن منابل نگاه كند، عتى اكُر طرف مغابل نتط بك مون باشُد.

 كرامى مى دارند.


 برمى آبد ، نوضـيع داد.














عادى در سر داثتـ باشـم ، دوباره در كار مر جا با مى انتم.






درانبار تايم مـود!



 باشكاء برتـم .





:




مثل مبيث
(
" ل:


اردوى مك برابد

٪ جردى ") جان !




 الست ك دوسـت دارد برنمـد، از اين رو من از اني كـبود عمومى ناراهت


در حينى كه ما در مبان بر گاى شناور زنبت آبى در اين دريا
 كنارى انداغت ميشرند.






سوم اوت

به »

 بك نــان روى آستين ارد !





 نـى كذنارد جز من كهاز آن نغريع مى كنم .
 جرا زعــت نوشت رابعغود بدهم ؟



 منّ اين عكس بيندد:

دختر كو جولوى ما در آيندها'ين شُكلى خوامد شـد:


آخرين تصريراو در بلـ با بهار كانه
" جين ") مى گید آن دم موشى ها الو را عمبى مي كنتد.






كنار بكذارم







بود.



- • 。


 كثيد.

 من ناهزد شُهـره م
هعبت من نتار هردوبطن
(". مكـ. ب"

بتيهنان (\$ جان گرى بر ")
10 نوامبر
(》 جودى ) جان !



ميدهـد.














 مسادت Tميزى داثت باشند.

165- Long Ridge Road 166-Shadywell


 ندارم كه بلند شوم و با آن روبرو گُردم .



غـــخين ميشرم.



 مادرى از I•V ببعلئ را جبران كـد ؟















افتاده باشدو هر گز اندبشسساى خود را آنتابى نكند.







كبا خوامهيم دسبد.


 اند كى مشاطره آميز مى آيد .
 با آنها بازى كنم • صعى ميكنم فبل از آن كـ دوباره تلم بردارم روهيه تادترى بيـدا كـم.
(آبى ن تو ه" "
(》 إلى
ب.ن: اين ثُبهاى نوامبر كاملاْ صرد هستند. $ا$ كا كم كم آماده ميشويم كى
 وهـى هاى جوانى هـتـد كـي به بتو و كيـــ آب گرم مبعهزند.
 مفيد بردماند.
جوان ماى ما وتى به ماغتتان مى آيند به بر طاتتى ــكار هيان ها كاناناه نیى خرامند بود.
167. Abientol به فرانــ: بهزودى

## rw <br> دـــن منز

.
( جبردى ") جان !


 مطللةاً بالأى خطا استرا نبرى .
آن غان يـلاقى با ايوان سرتاسرى كه درغتان نغل بر آن هـي

 دنيغاً بان ميدهـ برانى نربيت برجه|










غ
" "الـي "
168. Honduras
169. Nicaragua
170. Cariblean

Firt
(

* "ا جامانيكا"،"
 در آنـها اتامت كنـد.










ميداتى " كُردون " عزيزم ! وتْى تو در اين با و بعلوى شـشـانم




ـالا زمان درازى از رفتن تو ميخنرد ، هـس لـفأزودبيا و دوباره بادوم
كن
ar
171. Jamaica
rer
■ -

بادت هست كه وتتى در دانشكده براي آينده نقشمشاى طلامى


و هر اطربذ آنجزابر گرمسـرى كـتـرانى شى كنى !
















172- Kingston
173- Tamale
لو مى فناى مكنبكى ك از ذرت كريـه شُده و كوشت ترمز درــت مى شُورو

 السـت ، و كاج در رزناى نـنل "


 آنعورت در عرض 0 براك ثـيــه خداهافظلى كنم و به دنـياى بهناور بر كردم تا در آنسر كردان

 نگا. كنم.
 خوب معنرل و معهولى كه آزادىهاى نردى را بــدت معدود ميكند. و در

 منتظرت نيست نا ذاون زدهات كنـد

 منتلف به دست مى آبد.



بعد از سـه ماه بر از گُ



## PA1

بلهن هـز

كشتى من درسـت زير دماغ كــتي بنار تو در آب لغزيد و من



 طر بد ربند خرده ريز بيـاكنم . منگامى كه از درهاى كردان فروشگاه وارد -

 -
ولى صرانهام بـ مم رسبديم و دسـت داديم و الو با مهربانى كـكم كرد

 , لمهم و در كلوب زنان دانـشاهى ناهار سورديم .



 PIs



174-Woolwortb
175- Helen Brooks
176- Mildred

 كفتم :


$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ــرهر غوربى هارد }
\end{aligned}
$$





 امنى مثل ( بـتـهان ه بر گرداندم.



مـعبت مىكرد.








 ازدواجــان صرناً مونق نبوده ! آنط بامر دوسـت نبردند. اكـر شورهره يكـ زن




ـــــت مي تواند مردم رباينطرر كور كند






خاهر خرب .


مى رسيد.

كتاب بالطيفه بادوسـت و آثـا و با مر كرمى رادوست تدارند.







از طرفى زن نر بار نر, و عـعبانى مزاج بود. غخردش اعت را كاملز
177. Henry






 نبود، يك اشتباه برد!



 موانتت كرد!





كى،"' و و (برناردشاو)،.

178- Victoria

مردم آن ععر دارد .
179. Ellen Kcy



ע هلن ") مى نالـِـ:


4.ـ


 بهم بیيرندند.
















180- A nuit blanche به غرانـه : شبى كه بـ يـارى بكنرد.




دلسرد كن:ـهايسـت








مبيورم به خاطلر اين ازدواج كارى را كد به آن عشت مي ورزم رها كنم.



 بود


 الو حيرت زده مى شُوم •
ثى دانى كه دارم مفت المى ملبوعي بيـا مي كنم: از تعرل بيزال

 يك بـلكه مرتنـع المـت.


كلمرهار كناف وسابلم رامى كتند،خداى من ! جطلرر بحوريم كه از نكر













خوش بخنرد ، و
نكر كن به برورـُكاه ه جان كرى بره،
,
(1 سالى

اادـامبر
(ا جودى )/ جان !



















181. Panama

182- Maybelle Fuller
183- Hatlie Heaphy



! - -

- آبا در عرث آن تنیگى مــت ؟ و اگگر يكى ناو مسلع بـ آن سمد
\$ \&، مى نواند از يس آن بر آيد؟




 ر













تاريغ طبيعى منعرف كند تا بـ نرن انا:7 برسند.



 ميزبانشان كلاه برود.

 خيره شُدنـه



 هت





 ارانه دادند كه امـلاَ قابل در كـ نبود



 بعهماى معولى نُبي تر مى دـازد.

## P41

 **















185- Brooklyn



 كثتىامست و زغغال سـنگ در كرره مى ديزد.


 انبار دراز شـده الــتـ. عر! عو!

بلاناملد ابراز السـاسات كرد.
هردوى ما معبت خود را ابلاغ مى داريم .
مثل مــــــ
٪ إـلى ") تو
(ix
...:
!






 ,


 . .


 "
 .
 "



كرهولوى بدبغت




 دوست دارم احـاس كنم كه باز بامم دوستـهـ • ( مالى مكـ برايد ه
"
ani
"ا:




". س. مك.ب"
, 14
"
لطنا نامه هايـت را الز تو و بيرون تهبر باران كن • من سى كلكـيونر در





 "










 ,

.
 ه; ه.





دردـت بـ غدمات مـالم فراوان و داوطلبانماى كه نر دماغ برورشُگا. هـ، میردد، نكر كن 1
 الـسـلان دا بززو برنامد كارم ترار بدمه.
 *ه

م





 ابد با او زند گى كند.

קهارشٌبـب













 اثتــان دارم كهاز ساير برورــكاه ها بازدبد كنم و برايى مغابله با بهم ريغتن
187. Scranton

188- Plcasantviltc



الـت
بعد از تجزبه و تعليل تنكر آميزى يـ بردمام از عنل ما بود كـ








 رويه رنگ و چیند دـگیيره در است.







 او يـشنهاد نهولى كردمو با

189. Pansy

190- Huckle Berry Finn ككابى نونت مار ك نواين








يـشُنهاد او را رد كردم.
$4 \times$


 آن
 متغاوت مى مـازد. ولى من از سربرسـت آن ما بندين ابده خـيلى ابتكارى عارب كرنتام


 خوالمر بزر "










 عالا تنهيـت مي كخنارم t بك نام




 هــتـ!

خـاسافظ !
" " الـلى
(\% جبدى «) نازنعن و مهربانم !




:ـكرته شای برنتال !




 T-T آته
 بـكانت شُـد.
بكى از اسـب شاى ما المتغوان بايش ورم كرده .








 هادرها نكرى برالى زمـــان نشـده بود.


 '، "ال، حواب نـديل شـرند.

















 ها بان را عملى خواميم كرد

 دبشـب برت باريد.






 ميان بنجاه tاى بنـه درز كرده باشُد.






 ولى روى بك اسكاتلندى بـ ثيع وجه نـي
 "برسیى، را تلم زدم!

سـ شُنبـ



 آورند.
اين بد مناسبت ملاكاتى اسـت كه امروز داشتم • زنى آمده بود كه بهه


















 رنگ دنترك بود).









 باتُـد.
 من سـعى كردم


مونـ بر غاسـت و رتـتـ كام را در دسـت كرنـت .
او با زن

 بر كردن او ندارند.
 د كتر شـنادادن روع امـت ، درسـت مثل درمان بسم . و از ترار معلوم فملا رو-يه بيـتر مردم به اعن درمان نـاز كارد. زنـى كه به مكات عن آمده بوده



 الـت كه معكتـت براى ثر كسى اتغان بيغتد ، حتى لر بهتربن طبعات ابتـاعي تو بايد ثـكر كزالر باتُى كه \# بروبس " را دارى . به مردى مـل او


 حرن فبلى خوبند.

باد.
(". مك.بي"
 ممثّدم.

Yو 71
(1 جودى ه) بان !





 بیهـای معهولي فرو مى روند يانغ ؟

 مىكن.
 كـيـ



دــت يدر تازمات جـهبيله بود، اينـبا را تركى كرد.





 كرفت مـالـن

.
ه كوردون ها جان !


 را كاملًاز باد بيرم ، بهتر است مرورى بر آن كنم.

كرده ، از اين رو من كـى ونت آزاد دارم .

از بدنـانسى مئ با كثاب
 بسـار مغطرب كـنـدها الــتـ.











## 192. Numa Roumestan



Fi.
غانه برمى كثت ... زوادورو- دولور دومزون"' ترجيـع بـد كثاب اسـت .








 كـ آِا او به كانه برمىكردد يانه .




مىغوامر كـ ازدواع ما بد نُمر بريـــ!





غــال برانى شر دوى ما به ارمنان بياورد!
مثل مـيث
"

194 Joie de rue,douleur de maison به غبانـ : نور يرون و اليت غانه

اول رُانوهي !
(. اجودى ها جان !








 بار ( اين بار كاملا ) با براندى آثيزى .



 برسيدند S آبا ممكنــت لـلأ بد المتقبال او كـ با تطار ساعت بروم
"
 هزنُّات رالطلاع بدهند.


 خستمام.

كازه براى رفتن به بستر آماده شــده بودم كه از مــاى فـربه هانى به - درجلونى از با بريدم

سرم رااز بنجهره بيرون بردم و برسيـدم: ـ
صدنى بسـارلرزانى گغت: -




 زدم . او آمد و ا بكثـب واتشأ وعشتـاكـ را كُرانديم •








 مى مرد. من تهوه سياه درست كردم و از بر كهكى كه از دمستم بر مى آمد




 مبـع در اتان او مى خرابــ







 اتغان اناد.
بك لصظه بعد ما در ميان بازوان مـم بوديم ... او دستهاى مرا شـل كرد و مرا در هـدلى راحتى بزرگ نثـاند و گغت :
 و بيرون رفـت .

 برد.
المروز مبع ماعت الا ال بر گُـت . با نگاه سردى بدون عتى بك

 هـود.











"

مـرم رانتوي
》 كرردون «/ كرامى !




 الن هيزها بنريسم:
(لا در تمام لحنات بيلاركام بنكر تو هــتم .

$$
: 4
$$










196- Elizabeth Barrett






آرايش با كذاثتماى مى خواند.
لازم نيــت اعتراض كنى كـ نامسا را روى قلبت نگ ميدارى ، هعون








نظلر بيغكني

 نكند، مكار و عيلد گر ابــت



 دتيـاً همان ناطرات هــتـند كه بـ سـيغ زدن امرار دارند.



 مى رود.




با مندار زبادى از واتميات زند گى سرو كار دلتـشال و مى ترسم كه دبكر آن




كه ديگر نـى نوانم شـيـث بغندم.

 دركيريم !

خردشٌ را با بكى مسلرط نهرع آور كـ مرهم كبودى الــت تغريباً مسـوم
كردهامـت .
 بيـا كرده كه اين كار را نكرار كند.



را بـبفش
"
!





 غوابيدن بــن از بكهـ كود



 جهع در تمام روز بارلن باريد و ثكر مرورد كا, مهربان يشـت بام مرتأـر غيـس بودنه.




در عدود مـاعت

 مىتا:ت.



Jـ
درشكا خان


غرب





 كت اتومبل سواریانم را فاب زدم .




بالا بوش كلنهار مى رفت .
نغس نغس زنان گُتم :

زنگ خطر را مى زنم .


تلفن مى دويدم و خداى من ! نكر مى كردم كه هر گز نمى توانم مركز را بغيرم . تلنْتهى در خواب ععبغىنرو رنت بود!
گغتم:



 :

بـاوردب!

- من در عرغ بانزده دتيته آن با غنوامِ بود. وان با را براز آب؟

كنيد و بتوها رادر آن ها با بناريد.



و (\$ث) بيرون آورده بود.

مسل امنى برد.
ا;



 خردثـان بروتـ .


.



دونبيله در كار خالى كردن خورابگامها و آرام كردن بیهعاى

 كردند.








 Tآتش بود رمانله بوديم.

 نتط بـ نكر در رنت بودند.

 انگار تهام ساختـان رد به نابودى بود.
 بودند تقرباً بلانامله سررمـيـ. آنـا مـگى بـ بان آتش انتادند.

أْموسن آتش نشانى تا ده دفيته بعد از آن نيامدند. خودت كـ
 جادهـا كاملاً خرابند.










 كه اتومبيل ها را در اختــارمان بخذارند.



 ما بالانا مـله تبول كرديم •
 نـانديم و به ســت كلوب روان كرديم • مههانان كه بيبان زده لبا




## Pr

دشــن مزيز

 آماده برای عا.








اولين سـوال د ككر بعد ازز رسيـن اين بود:
 جوالب





 مى دويدند، بكنتد.


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

197. Mr. Reimer

سكوت مرگبارى برترارشد. هـع كس دنترك را نديده بودا












 به راه خود اكام داد و در ميان دودهـا نابديد شـد


 نكرده بردند.





 بينـازند.

 كار را كردند و دو مرد بالا رنتند
 بغش مى ـُده آن ها را تقريباً مغلوب كرده برا بود.

 رفـت والزنظر نابديد شـدا
نـى دانم در دتابت بعدى یه وتايعى روى داد. روـم را بر گردانـدم و
بـشـــانم را بسـتم •

آن ها به طريتى الو را بيرون كـيـيند و ثـند بله از نردبان ها'نـن بردند
و سـر ولث كردند ا ا سر بهنود.



 كك بـاو شرا بدمند.









 ذهنىات را نـى توانى منظم كنى.


 در آن زمان اين عـل مرناً يكى كارضرورى بري بود.



آمد. او تبــم مى كرد!




 هیزى اتناف نيغتاد.

 هم خود را نـى بهـنـيد.



 وسـت مى لرزيدم از با با بريدم م



كار مى كردند. بعدبد ترين Tشْهز ســاه بوست ما كه بد سهم خرد تمرمانى

تهـ كرد. انن نكر خود او بود.



تمارظ مى كردند. معـن تْهوه خـيلى مؤثر بود.












 كه اند كي دودآلود الـتـ. رامروى اصلى به ســت بلكان مر كزى تغريباً


و خيس غخردده لــت.






 بدون يهن بودنده (ا ثون مـاى وايكون ه با مـرووغـمى كه انگار به يك




 دماغ ما نتـد.

 دلــلى وجود ندارد كه سـغرت را نِيـه كاره بكنارى .












دـــت از نوــتّن بردارم •
 كـ نردا درباربات خوامم نريُت .
(1 هـالى"
 از راه مى رسـ.

أ 11
(\% بودى ) جان !
مزّده بده !
"




$$
\begin{aligned}
& \text { سؤالثّ الين بود: } \\
& \text { ( } \\
& \text { من } \\
& \text { - يله. } \\
& \text { نرلاد كـيد : }
\end{aligned}
$$


روى يكـ مـندلى افتاد. بالهنى بـدى انلهار داكـــــ :

را به هانه بيرم•




او را به طبته بالV و به كتابعانهام كه آن خانواده كو بیك از زهان
آتشـسـوزي در آن با بـ سر مىبردند راهنـاني كردم.



روى زانويش نــــت بود و هريك از بـرانـُ بـ بكى بازويش نكــ داده برد. او در آن لعظه مغرورترين بدر در (رإيالات متعده)" بود.









رمت.










 پنيويور ك) خـرد را بـ اين با رساندند.





 مـامان دهد و كارش رادوباره انز سر كيرد.



 كه بك زتد












 دارد.


غريزه كدبانو گُ دارند و مابلند آشَهزى رادر سد منتهر و منيدى






 ولى هتوز بازده تا ثارند.


 متدس بی كرده؟



مى گُود مـالهاانگُ
 ميكند.
دوازده دغتر بزر كتر را ك در خوابكاء „آه، بودند، در كلبه جدبد



نهى غورند و من به التشـان العتاع دارم.



 كرد.
او تمبر. كرد كي موتاً بـابد . طنلكى " ملن ") بعد كافى تعهدات
 باثـد!



 اندازه وانعى و كامل بـازيم.



 مىكت. ؟! 4ats








او دوست ندارد بناطرش جارو جنجال راه بيغتد و زـستى را كـ *ـابـت بكى نهرمان اسـت نـى گـيرد.
 سراغن رنتم ■ الزاو رسـاً تشكر كـم ولى هربار دم در با امن عبارت
 -




(پتـــى)، را با الو روان كردم.
 رفتار مى كرد ولى حالا أكر نظرى الز او بغنواهم ، بايد ها برسـى ") را بغرستم


 بع










با , إ حت امتياز دارونى كه ثـامل ترباك ثم بوده ــاغته امـت.




 دعای مرا مستباب كرده : يتــمتانه كلبهاي السـت!

".

اوزانزي


هــت ، مشكل تر نكن .














 برای فكر كردن كراين باره نـاز دارم م
"

范
"


 خوامد بود.
يادم رنت درباره „انگ,

 هعدلنهابـان م ساد "اانگ,

 مى تـوى بعد


 2ر مى آورد.

 المـت ، ولى اينرا نهـي انان.


بكى تهرمان غـزده امــاس مى كند: مردى كه عـبناً رتع كثيده اسـت .

 (





 كله كـت السـت !










"س. مك. ب"
(\% جودى ") بان ا







 تشهيص بدهى . كاه درا كاملأ به آلود اسـت و تو تبل از آن كه ملتـت بشوى ، به مسخره خوردهاك.
 نامزدىام را با




 -اتهـهدادن به نامزدى برد.


201. Huxley


تنـاكارى كى بابد انبام دشم علهممند شـدن به زندكى با اوسـت و بـ دنبال






 تناامر كن.




 دوــتم بارد!
بسر هال ناكهان با وضمرع ترسـاكى مشاهده كردم كـ اكُر اين راه را











او دبروز بعدازظهر با آن كه من برابش نوثت بودم كه نِيايد آمد و ما






دبگر آزادم و تنها. وخودم آنا بالاسرغودم هـــم !












زند گى (ע كردون "، .





بزنم ... سرف بزنم ...



ا-ــاس آزنای كردم.











 زندان خلام شـدمام
 بدانى. اين نامد را با هجرويس"، نـان نده، ولى با لعنى غمزده و ملايم
مغـونتُ را به او بغو.




 للب نـكسته






 درياى آبى آبى نگاه مى كردم . درود به درياى السانـانـنى !
غداحانطا !
" (
دكتره مكـ رى ه، عزيز ا







 هي كرديد.















آبا آن بعدازظهر يكــبـب را بـ ياد مى آوريد كك بيرون رفتيم و آنههـ
به ما خوش گذشت ؟ هالا نرداى آن روز اسـت .
" (\$ بالى مك برابد هي







هت سُنبـ
رنــن عزيز !






 سهدار بـانيد.
 ركرم كد هيز بـيار كرانتدرى را كـ با بى توبهى كم كرده بودم ، باز به

- دــ آرودهام
(س. عك.ب"
چ. ن: هاباوهه مر شُب آتن سوزى سرما خورد و دندانش درد "مكرد.
(ا جودى هله جان !

بوده باثـد . Tباتو به تومه من درباره نابود كردن آن نامه تو به كردى ؟



نميتواند از ا-يـامـات تغد نراركنـد.





 كم كم باور مى كنم ك آتش مـوزى ما مثـتـت برور كار برد. برته





 بادنتواهند كُرنت £ در بـستهرى ده كـبانوى دورــت داثتْنى براى كار در





وامواه ! كه پغدر از آن زن غوشم نـيابد! او با ناطميـت קردهـنداناني چهارمرتبه متنلف به من گغت: اهد كتر غوابه و نتى اخواد


 .




هانادامد مى دهم

 مى شُود.


 , ا مغرورانه گرفته و يك مهتر بالاى سر السب با كوتاه السـت.












 توجيه كنـد ؟
من از آغاز طرز نكر او را درك نكـردهامو او ستى سال' هم مرز نكر
مرا درمـت تنـى نههد.




بادت مى آبد كه مـال يـن او به بازديد آن تيهارستان رنـت و ده روز


 در گُنـتـتْ بود.






 ميتْاند ببهارى زن را حرمان كثـ.


دكتر كارش را در مـهر رها كرد و به خاطر زنـش به دهات آمد ر جـ ؛ بعد از نولد د




دكنر بك برستار تعصيلكرده را مـيـد كنار او نگهـبـدارد.




 ونتى شُّا بـ

امساس مى كتم كه اين يكـال مشنرل فراكيرى بودهام و دفـناً عالا





مىخوانم سر كارهاى مـتلفم مىدوم.
 بانت درود مى فرستم!
غ غ احانظا
(\$ الـ،

يتيهناته (
 دـــــن عزيزنراز بانم !
"( روزى به زودى اتنان تـتغ
 زون زهـ تشدي أ هن كه شـدم !



ترنامه بنريسم .


تراربگِرد.





 بدتر از آن را انبام دادم!



داده بردى و موهابت در آتـن سـوخته بود.
جه تها



برد!




 رالا; كـى اندوه و غمـه نبات مىدادي.

 ازدواج دوسـاته و كارى كـ هردوى ما به آن عـت مـعرزنم.



 مســت كنم.





 دبگران اثـ بايم را نبينتـ.

"( (\%)
" وروزهای خوتّي را گذرانديم ")



《"
(





 زمان رود خانمابــت كه براى مبـ به نالب آن مي زنم !

 تو ثــدهام !
 غنودت به غنردت آمايش نـى دهي ؛ بايد آسودمات كرد.






 باعـ آبروريزى اصـت !


 او




 لهراهم دانــتْ.



- ربد كــــه بودم بر زبان بـاورم , آنظاه ... مى دانى كه ! دستر إكـــ داده بردى كه مرا راه ندهند.


















من عاتّ تو هـتم !
" سالى"
بايان


[^0]:    34-Sammy Spcir

[^1]:    53- Gladiola Murphy

