## (it)




## - WWW.HONARIST.COM .

براى دانلود تمامى كتابهاى جكـ لندن به سايت هنزيست مراجعه كنيد.

#  

> ثترجم : امبر اسما عيلى

## "any



" \# تويسنده: : جك لندن

■ مترجم : الميراسطا عيلى






 FlllAA-rlqffr تلفنهای

حق جاه محفوظو متعلق به انتنارات توسن مى شاثد .

.

جك لندن و آواى وحش

















و نوشتن آشنا نبودنـد ، در بنج ــالكى حروى الفبا را آموخت و خواندن و نوشــن
 او را به دبستان بغرستد الما سنت خانواده در عين حال او را مجبور ميكرد كه بـ


 خود ياصـ

 او مجلى ميــد هيجكونه هماهنكى نداتـت كار در كـتزار زهرتلـخى را در در كام ام او او ميريخت ، درعينحال اوراميـاخت . جنان كهوقتى خانوا دها ث به "اوكلند " كوج



 برداخت . كارى كه وسيله خوانـدن او را فــراهم ميـاخت و او را بـيـتر به اينـراه




 زياد دوام نياورد و با رنجيدكــى بــيار در بك كــنى ماهيكيرى كارى كرفت و از دا همينجا با كار دزدان دريابــى آشنا شـد و از اين آــنا












 محلى شركت كرد و نوشتداى را براى اين روزنامه فرستاد .
















ؤواى وهثي
دريك اطوكثى نبز كارى كرفت . . كه كار سختى بود سرانجام در اين كار نيز هريـ
 حسينوى طلا بهردازد .
او در اين جـستجو بيهارى ، سختـدلى ، بول دوسـتى و ماجراهاى تــازهاى را
تجربه كرد .
بزودى مرى بدر تمامى بار خانواده را ير دوت او نـهاد ولى او سخت كوشى






شَهرـ برويت كثوده شـد .


 داد . دوبال بعد "مارتيناون "


راه يامـ
در كذر اين دوران با دخنرى بنام جرميان ازدواج كرد ولــى نيكبختىاش



بهاك سرده شَد .
داستانهاى جك لندن بيشتر از روحيه خود او مايه مىكيرند ، اوكاهي جنان

 بر رـدكىحبواتات دارد ، سطرميرسدكه از اســانـها دلزده شـده و وـرخورده است .








 كوناكوى و زمينههاى مختلف اجتماعى دي درده



 با اين آثار نام خود را به جاودان ونى بــيارد .
اس اج اج - برتون

فصل اول
شُروع هاجرا


 حرين با جشم و دلبسته ه كومال كورمال در جـستجوى طلا بودند . با شركتهاى كثتيرانى و حمل و نقل كه در تلاث بـهرهكيرى ازاينجستجوها بود بوند و درنهايت

 يك آدم قَوى كار كند نياز دا شَتند .




خانه راه داثت .


 انداز بــت خانه را بــكـيل ميدادند . "بوى" در اين حانه متولدشـده و جـهار مال ازعمر خود را بــرآورده بود .

'واى وهث









 "توتى" "زابنىو "ايزابل "مكزيكى نيز توجهى













 خواهد . مانوئل جيزى نداڭت . براى اينهم شبى كه ميخواست قار كـد ، ،ازغيبت
"قاضى هيلر " و يـرانش استفاده كرد و رفت سـراغ "بوى" . "قاضى ميلر "بيكجلسه

 او را به ايـتكاه "برجم كوجك" برد و در اين جا تنـها يك مرد منوجه ورود آندو


بندىاث كنى !
"مانوثل "طنا بى را كه به قلاده "بوى" بود به كردنث بيجيد و Tنقدر كثيد




و انـها را عاقلتر از خودش بداند ا
الا با كهال تعجب مىديد كه مدام حلتهءطناب به كردنش محكم تر و تنكتر مىشُود و بزودى راه نغس او را مى بندد ، اينبودكه باخشَمونغرت بطرف ناشناس




سينهاش تنكى ميكرد ناشناس هم حلته طناب را محكتر و فثردهتر ميكرد .




در ميان ارابهاى كه بارها را حمل ميكرد افتاد و ديكر هيزى نفهميد .

 كرهافت • هش از الن هم קنـ بارى با "قاضى ملر " بهسغر رفته وسوارى راتجربه



مينكريست ، مرد يكبار حـيز بردانت ثا كلوى او را بكيرد اما "بوك"باسرعتدــت

 خود را از جثـم او بنهان كند و به مأمور توضيح داد د ــ

ميكد مىتواند مرض او را درمان كند !
 بارانداز ــانفرانــــــو داشت سر درآوردند وقتى وارد ميـُدند ، شـنيد دو نغرهم

حرف ميزنند :
مرد كفن : با هم ميـــود مد و ینجاه دلار . . . .

دست مرد در دــتـال بيجيده شـده ولى عرق در خون شـده بود ، شـلوارش
 خون آلوده خود كرد و كفت : خدا كند هارى نداشــه باشد . . .


 مرانجام توانــتند قلادهاش را با كمك ــوهانى ـائثده باز كنند بعد هم طناب را كثودند اما اهن باز كردنها و كرهكثايمىا بـعنى آزادى و Tـايـ او او نبود ، بلكه او را در جعباى انداختند و او تهام شب را در تنهايى و با خثم و غرور درهم




$$
\begin{aligned}
& \text { بيش از بنجاه دلار كيرم نيامد ! } \\
& \text { شريكت جقدر كيرث آمد ؟ } \\
& \text { بنظرم مد دلار . }
\end{aligned}
$$


 در دم به غرش خشمآلودهاى بدل ميشد ، تا شب به صبع رسيد . "بوى" در ر خود
 بود بلند كردند . "بوى" انديثـيد كه اين جهار نغر كه اتفاقا " جهرمهاى بدمنظر




 در يك كارى بزدى قرار.كرفت و از آنجا همراه جند جعبه ديكر به يك كـثـتى منتقل



 آنها هم بيشتر زجرش ميدادند .







 ثده بود جواب دهد .
"بوى" تصسم خود را كرلتهيود رباخودث مىانديثهد ، معه غثم ونغرتش
 احوال جثـانش از خثـم جنان در خوس ـنــــــه بود كه حـى اكر "ماضى ميلر " اورا

مى دبد نـى

 كه بيراهن سرخ بثـم بوثيده بود ، با امضايـي كه در دفتر كالاها كرد صنـدو وق را

رسـا " تحر يل كرفت .
"بوى" انديثيِي ، كه اين مرد شكنجهكر بعدى اوـــ و خود را مجددا " بـ


جما فت رفت .
رانـدهاش بــــيد :
خيال داريد از جعبه بيرونت بياوريد؟
مرد كفت :
ميخواهم اينكار را بكنم





 منتظر رهايـاز قَس تنف هود بود . . اين لحظه بالالهره هرارـيـد يكـطرف جعب

كاملا " باز ثد مرد كنت :
بها بيرون !
درحالهك اينحرف را مززد هماق را در دستخود ميغشرد . جثـان "بوك"



الما ضربهاى شديـد دهانث را فرو بــت و درد كشندهاى را بر جانش ريخت . بيث





 تكرار ثد ، بتدريج كيج شُد و خون از دهان و بينىاث


 كوفت "بوك" عاصى و خثـمكين دوباره حطله كرد و مرد آخرين ضربه را فرود اورد "بوى" با سر بزمين خورد و از هوث رفت .


راننده ارابث كغت:
او اسبهاى وحثى را رام مىكند ، هر روذ بك اسـب • روذهاى يكثـنبـ دواــب
الين را كغت و אهـد بالاى ارابه و رفت . . .


مجغواند ظاهرا " به اسم " بوى" رسهده بود ، ب ا مداى بلند كفت :
السعش"بوك" است 1





مىتد الما مصلحت اين بود كه تحمل كند . بايستى غذا ميخوردوجان تازهاىيدا ميكرد
مرد براينى آب Tورد بعد هم غذاى مفملى برابرث كذاشتكه تَامث كوشت
 مبارزه شكست خورده بود اما هنوز غرورش را داشت ، دريامت بود كه دربرابر مرد جاق بدست كارى از بيث نمى برد . او واقعيت جماق را لمس كرده بود ، همينطور
 تنها او را نااميد نكرد . بلكه افكار خفتهاث را بيدار نمود . در روزهاى بعد "بوى" ـعهاى ديكرى را هم ديد كه با جعبهها يِى نظيرقَس



 "بوك" ـكهاى كتك خوردهاى را هم ديده بــود كه با جا بلوسى براى مـرد
 بود كه جنين كارى بكند در اين ميان ــكى را هم ديدهبودكه T انقدرعناد وسركثى كرد تا جانت را ازدــت داد مرد ولى مغرور و مربلند . . . ا


 كنعى در دل "بوى" رخنه كرد در عين حال از اينكه آدمهاى ناــناس او را را باخود
 انتخاب بنام او هم افتاد و مردى بنام "برو "كه مداى ناهنجارىداءت وانـي را بـسار بد هرف ميزد ، او را انتخاب كرد و قيعت برسهـ .

آنروزها بر اثر تفاضاى زياد ، فيمت ــك خيلى بالا رمنه بود اما سـيمد دلار
 كه ميان هزار ــك فعط يكى مانند "بــوك" است . "بـرو" از جانب دولت كانــادا ماموريت خريد ــك داضت ، جون بولى هم كه به مرد سرح بوس مى برداخـ بول







 و بزودى دريافت إين دو مرد عدالت و انماف را بيـتـر مى ســاســد . مخصوما "با خوى سـعها آـنـايى دارند .










 كثتى شبها و روذهاى زيادى را براه خود ادامه ميداد ، با اينكه ررذ وثب

9راى وهی
جندان تفاوتى ندا ثتنـد ، الا "بوى" دريافته بود هرجهبيشترميروند • هواسردتر
 جوش تازهاى بربا ثـد . . . هـاندم "فرانــوا " ــكـها را از بند رها كرد و بر عرشـهـ
 باريد ، "بوى" اول بار كه قَمث را بر عرشَه كذا ثت • با ثكغتى خود را بــه عشَ انداخت و غرث مرداد ، بعد هم بدنش را تكان داد تنش نثــته بودند ، بريزد .
اما دانهعاى مثيد باز هم باريدند و بثت او را بوثاندند ، "بوى " نـــاجار



 به حركات او مىخنديدند . "بوى " اولين بار بود كه برف را معديد .

## فصل دوم

## قانون اجتما عات و سغَها








 قانون جهاق و دندان آثنايى نُداشتند .






 هم بـ تماثا ايــتادند و جئك حالت جدىترى كرفت "كولى " كه نمىدانـــت اين

نبرد و اين حمله ناكهانى بيشتر جنبه نمايـنى دارد و تعمدا " بربا شـده به دشمن حهلهور شـد اما حملهاث دفع شــد و خود مورد حمله دوبارهاى قرار كرفت وسعىكرد

 بارس ميكردند از هر طرف روى مر "كورلى " ريختنـد و "كورلى " زير هجوم ــكهاى

 جما قش را در دست تكان ميداد ، ــه نغر ديكر هم بودند كه حـاق بدــتـداشتـند

 روى برفها افتاده بود . . . همانـدم ، مرد سـبزهرويمى كه صداى دوركـــاى داثت ب با صــداى ناهنجارش خروع به ناسزا كفتن كرد . . . "بوى " خواب و بيدار چنديـن بار نظير این حادثه را ديده و باور كردهبود


 "يوى" دريافت كه بايد حواست را جـع كندوطورى راه برودكه زمين نخورد

در عين حال آموختكه كينه "اصيتز " را بدل بكيرد . . . هنوز "بوى" " از اندوه مرى "كورلى " رها نتده بود كه ناراحتى ديكرىبراعث بيثT مد "فرانــوا " قلابي را بو بثـت "بوى" بــت كه از نوع هـان افــارى بود كه


 دوردـت برده و با بك بار هيزم بازكثتت بود .


نبايد سركتى كـد جون سركــى همان بود و مرك او همان إحـى عليرعم ميل باطنى


 ايُتباهى ميكرد باى او را كاز ميكرفت و بامطلاح او را مسوجه اشتباهى كه كرده بود

اسيتِز ، عكهاى سورتـه كن را رهبرى مِيكرد و به تجربه دريانه بودكهنبايد سربـر "بوك"بكذارد ، تنـها غرنـى ميكرد و يا حيلهاى بكار مى بـــت تا "بوك" "را به


 سورتهه بر بار است ، بايد. خود را اينطرف و آنطرف بكند نا با سريعنر برود . "فرانــوا " باين نتيجه رسيده بــود كه "بوى" ازهمه سكها بـا بيـثتر اسـتعداد

Tموختَن دارد و كفته بود :





زهرجــــى از هر دو كرفت !
 تنش را بدندان كرفت جا يلوسانه داد و قال راه انداخ اخت


 و قدرت خود بىاعتنا به او بطرف بيلى هجوم برد .

طرفهاى غروب"بیو" ــك ديعرى Tورد ، اين يكى هم از نراد "اسكيهو" اما لاغر و استخوانى بود يك جثمش را در اثر زد و خورد از دـت داده بود اما يك جثم ديكرش جنان ميدرخثيد كه همه را به اطاعت ميخواند . اين يكى "بلكس" نام داشت ، و جيزى بود مانند "ديو" ، نه جيزى از كــى ميكرفت نه جيزى به كـى ميداد ، وقتى Tرام بود حتى "اــيـيتز "هم ترجيع ميداد كه توجهى به او نداشته باشـد اما يك ويرُكـى داشت ، يعنى اصلا " دوست نداشت كـى بطرف حثم كورش برود . "بوى" كه اين موضوع را نـى دانــت يكبـار مرتكب
 "بوى" ديكر هيجوقت جرأت نكرد بطرف جثم كور "ــلكس" بــرود و هيع اتفاق
 كارى به كارش نداشتـ باشد .
البته بعدها "بوك"دريافتا ندوخواهتهاى ديكرىهم داشـتند كه بزندكيـان
 شـعى درون آنرا روشن ميكرد "بوى" از سر كنجكاوى بدرون خيهه رفتاما هـاندم

 ميآزد . "بوى" خـسته وسرمازده ، روى برفها دراز كـيد و سـعى كرد بخوابد اما



در كميناث نشـــته بودند و به او حـله ميكردند .
 دريافت كه آنها نايديد شدماند ، يك لحظه دجار وحشت شد ، دوباره هرخيدبه طرف جادرها . اميد داثت دوستانث را در آنـو يبدا كند اما اميدث بى نتيجه يود ، بخودث كغت ثايد دوستانث به درون جادرى رفتماند . اما اينكار رم عملى نبود ، "فرانــوا " و"برو" اكر در جادرى بودند ، نمىكذاءتـند او بيرون بهانــد . هس عكا كجا رفته بودند . جارماى نداثت جزا جـاينكه بازمم اطرافـرا جـــتجوكند .
ra

اما وفى براه خود ميرفت . ناكهان دسـن دربرفها فرو رفت ، و زيردـستش هيزى ـكا حرود . بوك بـرعت خودث را عقب كثيـد و شـروع كرد به عريـدن . . از جهزى كه زعردـــث ــان خورده بود ترسـيده بود . . لحظهاى بـههان حال ماــد تا مداى زوزه آرام و دوستانهاى را شنيد . كمى قوت قلب كرفت براى اینكه بصدا بی بـرد ه دوباره جلو رمت ، خم نـد . از برفها دم هواى كرمى بهمـامث خورد .


 اموخت ههاندم نفطه امنى را يافت و با تلاث بسيار حغرهاى بوجود آوردوبدرون Tان خزهـ . كرماى بدنث بزودى فضاى محدود اطرافث را كرم كرد و خــتكـى روز نـيز مَوابث را در خود كرفت وبآرامى بخواب رفت .
وتَتى بيدار شـد جادرنـنـينها در اطرافث بودنـد ، تمام شـب را برف باريـده هود • سـنعینى برفـ را روى بيكرث احــاس ميكرد ، و تــرس مخموصى را بــه دلث ميريخت نمىدانــت كجاست اها دربافته بود كه بدنياى وحشى اجدادث بازكثته . اــت
"بوى" سكى تربيت شـده و كاملا " هتمدن بود و دام و تلـهاى رابخودنديـده بود الا به تجربه دربافته بود كه اين دنيـا ، دنياى متمدن اطراف او نيــن ازاين حس ترس و وحثت دوبارهاىبر وجودث روىTورد . عضلاتش بـهم ييجيدند ، غرش كرد و خود را از كودالى كه درونت بناه كرفته بود ، بيرون افكنددانـهاى بــرفرا


 كرد كه :

ديدى كنتم "بوك " يك باهوتى ایـت ، خودث هیه خِيز را T موخته است . "هرو " سرش را مغروراء تكان داد . در اين حال در سـت راـــت يـيكحامل


بود كه به جمع سكهاى حاضر امزوده شُد حالا تعداد ــكها بهو رسيده بود ، ــاعتى بعد افـار سكها را بـسـد و بطرف دره " ديا " براه افتادند .





 بههر بياموزد اكرجه"بوك" بك ميزهوـتى بود اما اكر هم اشتباه ميكرد دندانـهاى
 كاز سمىكرحت مفط هر موفع الـتباه ميكرد ناكزير از تنبيه او مينـد ، اكر هم اواينـار را سـىكرد مازيانـ "فرانــوا " بر بالاى مـرث بــود با وجود تازيانـــه و قصور "ديو "







 كذا
 كذــتنـد تا كنار درياجه "بـينت " رسـيدند ، در اين جا ، هزاران نغر از جوينـدكان طلا ، سركرم مـاحتن قَايقبودند تابتوانـند دربهار كه ينها ــكسته ميثـد ازدرياجه عبور كنند آنـنب نـيز "بوك " براى خود حفرهاى در ميان برفها كند و بدرون T"ن بناه

برد و از فرط حـسكى بخواب عمبقى فرو رفت . صبح زود بيدارنـكردندوبه سورنمـ

 بر از مثغت بود ، آ آمدر كه اكزير بودند ، آهستوتر بروند .

 داثت كاهى هم جاى خود را با "برو" عوض ميكرد .

































 طلا زده فروخته بود .

## فصل سوم

## تسلط بر حيوا نات

"بوى" در اصل سرشنى بـهيار قوى داشت و در اين شرايط سـخت زندكانــى
الين سرنـت تجلى بيــرى مى يافت . الا اين تجلى درونى بود ، و آنجــه در ظاهر محــوس بود نــلطى بود كه "بوك" بر اثر آموختن مكــرها و حيلهكرىها ، بر خـود





 سرانجام زد و خوردى دركير شُود و به مرك يكى از آن دو بـيانجامد




 بسترثان را روى سينه درياجه بـهن كردند .
"بوك" زير سنى بناه كرفت ، لانماش از بناهكاه ديعران كرمتر بود وآنقدر

آرام بود كه وفتى "فرانـوا "غذايثان را ميداد ، بسختى از لانماث بيرون آمد اما
 "اسبيتز" "نبود اين حركت "اسـيتز " براى "بوى" ناراحت كننده بود وحوصلهان



 "بوك" را نــويق كرد كه حــاب "اــيِتز" را برــد و كارش را تمام كند . "اسـيتز" كه خطر را دريافته بود ، محتاطانه خود را عقب كثيد و آمـاده؛
 حادنـاى اتغاق افتاد كه كار جنك را براى مدتى به عغب انداخت . دريك لحظه تاريغى و ــكوت شب را مداى ضربات جـا










 را بدندان كرفت . طمم و كرماى خون در دهان سكها آنها را وحثىتر كرده بود . دراوج حمل وستيز با سـهاىمهاجم ، "بوك" يعاره كلوى خود را ميان دندانـانـاى سكى بافت ، اين ــ "اسـيتز" بود كه ناجوانمردان بـ او حـله برده بود .

 دوام نيافت و ـكهاى مهاجم دوباره هجوم خود را ار سر كرفتند . ببلى
 و"داب" هم دنبال او را كرفتند و سكهاى ديكر هم راهى براى كريز يِافنـــد ، ا الما
 دوباره برخيزد زير دست و باى سكهاى اسيمو افناد ـ ا اما با حركنى سريع خود را


 دــ داده بود ، "بيلى " كوثش باره ثـده بود . . بامى نيز هريك زخمى بردانـت




 لب ميفرهد كه :
 بعد بطرف "برو" بركثت و برسيد :


حالا يك نعرانى نيز دد وجودث ريثـ كرفته بود ، نكند سكهايثشبعرضهارى دجار شده باشند .
دوساعتى طولكثيد تاسعها دوهاره رديف ثدند وراه افتادند ، زخمهايثان











 معين عررر است كه عـا






غم و اندوه رمايـان ميـانـاخت









كردند . اسـراحت يكهفتهاى آ مـبارا حال و قَوتى مى بخشـيد وهمكى آماده كار شـده بودند راهى كه در بيش داشتتند قبلا " بوسيله مــافرين كوبيده و هموار شـده بوده يليـ نيز در فوامل مختلف حند بـــت امدادى بــراى تغذيه آدمها و حيوانــات فراهم Tورده بود .
روز اول نا "تُصت ميل " رفتَد ، روز دوم كى از "يوكن " كذثـتند و به بلى رسيدند كذشَتن از ايـن راه سخت جز به كمك و راهنمايـى "فرانـــوا " ممكـن نبود . مخصوصا " كه اين روزها طغيان "بوك" به ـايرين نيز سرايت كرده بود كـــه كار را

 بود براحتى خورد ، شـب ديكر "داب" و شب بعد "جو" با "ابـيـيتز " دركيرشدند . حنى "بِيلى " با عاطفه هم دبـر عاطفها ن را از يِاد برده بود . بوك كمتربــراغ اسـينتز ميرفت ، اكرهم بطور تمادفى باو برمى بورد باغرشى


 تا حدودى تحت تأثير مَرار كرفته بودند .

در اين شلوغىها ، "فرانــوا " مرتب با خودث ميغريد و از نـهايت خـــملكد
 مدافعين حقوق ديكران درآ مده بود . "فرانــوا " دريافته بود بيــتر اين دردــرها نانى از وجود "بوى"بود ، "بوى "بخوبى ميدانـتـكه "فرانــوا "حقيقت رادريافته
 ميانداخت و سر وصدا ميكرد . يكثب بعد از ثام "داب" خركوش سغيدى را در دهانه "تاكينا " يیدا كرد • سر بدنبال او كذاءـت ، خركوث كريخت و سـكهاى ديعر هم كه مداى او را ثـنــهـ بودند يك مدا شـدند و داد و فرياد راه انداختند ، طورىكه ــكهايى هم كهبليس


داشتّند و تَام اين سعها در ايــن هياهوى شـار شركت كردنـــد . خركوش بسرعت ميرفت ابتدا رمت كنار رودخانه بعد بركتت بطرف يك آبكير كوجكو رسـيد بــطح نرم برفها . "بوك" جلوتر از دسته سكها بود اما باهمهسرعتىكه داثتبدخركوث نميرسـيد . خركوث سـيد مثل يك مرده منجمد شـده روى يخـهامييريد ، "بوك"مثل باد با مىدويد و بدنش زير نور مهتاب ، زيبايى و عظمتى دليذير داشت • غرايز اصيل وجود آدمى كاهى دثت و بيثـه را زير باى آدمى ميكثد بيثـتر براى اينكه عقَدهاى درونى كثـوده شود و غرايز طبيعى مثل شهوت يرستى ، ميل به خونريزى ، عثت به شـار را ارضاء كند . . . با
"بوى" اين غرايز فطرى را خيلى بيـتر از آدميان داشت ، وقتى جلوىآن دــه مىدويد همه Tن غرايز در او حالت ارضاء ميكرفت و باز در موجودات زنده الـي اوج تـايلات حالتى از سرمستى است آدمى در اين حالتبـيـتـرازهر لحظه ديعرى






 را دود هيزد تا خود را به خركوث برساند يكبار شبح ديكرى را برابرخود ديد اين


 "اسبيتز" " كثيد وتّتى به او رهيد ، خود را روى او برتــاب كرد . ميخواست كلوى "ااصيتز" "رابكيرد اما نتوانست ، هردوبهم برخوردند ، باهم غلتيدند ، "ااسِيتز " بسرعـن بباخواست و دنــدانت را در كتف " بوك" فـرو برد . "بوك" كه بسرعت موقَعيت خودرا درهافته بود . خودرامهياىحمله؛ دوبارهكرد . لحظماىكه "فرانـوا "


1واى وحث
ننوانـت با حركت ديكرى دست راست او را نيز بدندان كرفت كه با تكانى سريع
 را كه به تـانا ايـسناده ديد و بخاطر آورد كه در جنيى مواقتى همه ــكـها بـر ــر حريف شكــ خورده مىربزند .



 "اسبيتر " راميآزرد . "بوك" را متعجب مكرد ، همه منتظر بودند تا رفيت خود را را
 بايِتى حركتى ميكرد و كرد . . ابندا بطرف او جهيدوبعدخودرا بععب انداخت .


تماثـا ايــتاده بودند بـ نعطهاى بدل كرديد .
"بوى" باهمان سرثت اصيل ، حريف خود را بخاك انداخته بود و بر خود
مى بالِد .

فصل حهارم
جه كسى به رياست 1 نتخاب شد

 "بوك ، دوتاى غول بود ، ديدى؟
برو درحاليكه زخمهاى "بوى " دري را معاينه ميكرد كفت :
"اسبيتز" يك ثيطان است إ
"فرانسوا " كنت :
"بوك" دو تا شيطان است . . . بـهرحال جنجال تمام شده . حالا مىتوانيم






"فرانــوا " خندهاش كرفت ، به "يرو" كنت :

 كرفت كنار كثيد دوباره "ـلكس" را بجاى او كذاشت • "سلكس" هم مايل باينكار fr
 "بوك" به او حمله برد و كـارس زد ، اينبار مرانـــوا عصبایى تـد و دــت بهجماق برد و بطرد او حعله كرد .
يك لحظه بوك باد مرد سرحبوس و جمافت اناد ، ا آهسته كنار كرفت و بعـد
 كارن ، ميخواست "بوك" را سرجاى هميثىى اش جلوتر از "ديو" بـبندد اما "بوك" عتب رمت ، "عرالــوا " مدايش زد ، بيش نيامد . بطــرف او رفت او عتب كرفت ، سرانجام "مرانــوا " جماق را برمين انداخت ، الا "بوك "نميخواستبا اوكناربيايـد.

 دويدند و جوب و جمان بطرفن انداحتند ونتيجهاى مكرهتند .
 انجام كار Tآهـا بود با همين حركات هم به آندوفهعاندكه زبربار حرفـزورنخواهد رفت . بايد به حوااسـ او موجه كــد ، ابتدا "عرانـــوا " حــته شـد و از پا درا مد . بعد هم "برو " نكاهى بر ـاعــــس انداخت و ديد وقنــان دارد هدر ميرود ، تنـه رظا داد و شانهعايـن را از مر تــليم بالا انداخت و مرانــوا " هم "هوى" را صـا زد . ا نوقَتبود كه "بوك" خندهــكانـاى سرداد اها جلو نرفت . "فرانــوا "ناجارا "




 ر "بوى" دوان ه دوان بيث دويد وقَى جلوى ـعها رسـد ـ لهخند فاتحانهاى سر
 طولى نكشيد كه سورتـه بطرف رودخانه حركت كرد ، آنروزبودكه "فرانــوا " و"برو " دريافتند كه لقب " دوعول " يا دو ثيطان هم براى "بوك" كافى نيـت .

او بمراست باهونُتر و با ارزثنر از آن بود كه تمور ميكردند . بوكـالاضمنآ نكه





 به تنى Tمده بودند و حالا مجذوب حركات "بوى " ميثدند . "بيك " كه درست بشت سر "بوك" قراركرفت بود ، كوجكترينكوشثى نميكرد

 ثـ ، و تنبيیاش اين بود كه "بوك" خودش را بیى محابا روى يیكر خستهاوانداخت
 بالاخره تهام ـعها وضع موجود را يذيــرا ثـدند و يكيارجكى تبلـى تجديد



نفس ههه را بريده بود ، "فرانــوا " نفس بريده ، ميكفت :
هيع سعى بياى بوك نميرسد ، "برو " نكاه كن "برو ". . . .
"برو" حرف او را تائيد كرد .





 درباجه "مارش" "ناكهش" " " " دينت " را كذشتند .

9واى وهث
دو هعهاى مود كه راه مى آمدـد ، أخريِ روز از هعـه دوم به بالاى "حمار



 ار با درآمدـد ، معد بك دـــور ادارى براى "برانــوا " و "برو رسيــد ه و هـر دو

كرد . . .

ار آ برور ـه بعد ، "عرا ســوا " و "برو " ار زـدكى بوك بيروى رفتند مثل خيلى T آمها كه ببلا " حارج سـهه بودـــ .


بامص . . .
ار "اسكاكوى " به بـد راه هموار نبود ، بار سنكين و راه سخت بود ، " بوى"


 جادرها را حمع ميكردـد ، عدماى سكها را اوـار ميكردــوكىيكه ازــحر ميكذشت
 بربا ميْند و هركى به كارى مى برداخت . هيزم Tوردن ، عــذا بحتَ و عــذا براى

 بود ـد و البس "بوى " هموز رباست خود را حفظكرده بود و تثبيت ابن موفقيتبا زد و حورد و سركوب كردن با سه سك مكن شـده بود و حالا همه مطهـع فرمان او - مودــ








خواــت بازكردد .
هربار كنار Tتش دراز مىكثيد و به آتش خـيره ميماند ، و بين خواب وبيدار












جنكال او مىشنيد .
 جثم از تماثاى آن دنياى بروحثت بركرفت و به دنياى حقيقى خود






 مرسيدـد با ابن حال ، مدرت ـكها به تحلبِل ميرفت هزار و هشنصد مايل راه را آ هده مودـد ، و سمام طول راه ــورتهـ سنكين را با خود كشيده بودند . . . "بوى "

 هر شب در حواب مىاليد . جو از هميث بيـتـر بداخلاقى ميكرد . بـــه "ــلكس"


 ان صبح دور بعد كد دوباره براه بِيا متند كوجكترين هركتَ نميكرد ، هر با ـورتـه



 كردند ديو جند بار الِد . طاهرا " جيزى در رجود
 ~~"ا






 كرد خود را بداخل مف ـكهابكـدكه نتوانـتمرد اسـاتلندى سعىكرد باضربات

نـى توانست خودثى را راضى كند كه تازيانهاث را محكمتر فرود بياورد .

 العتفاده از آخرين قدرت خود ، خود را بدنبال مـورتمه بكثد وقتى ــورتمه متوقف
 اما مورتمه بخاطر ديو نايستاده بود ، بلكه ـورتمه ران لحظهاى مانده بود
 ميرفتند بنظر مير ميد نكران چیيزى در بثتتسرخود بودند ، مدام سرشان رابعقب
 دهار هيرت ثـده بود نُثاهى بــه اطراف خوه انداخت و دـيعـران را صدا زد تـا
 "د يو" با همه ناتوانى و رنجورى قسمت مربوط خود را كه "ــلكس" را بسته

 هورتـشهىها ، از حيرت برجاى مانده بودند ، آنها "ديو "رابازكرده بودند




 حاليكه از درد مىناليد و بايثن زير بدنش كثيده ميثـد ، اما غرور خود را حفــــ ميكرد و به تلاث خود براى ماندكارى و راندن سورتَه ادامه ميداد تا بالاخره به اردوكاه رسيدند و ثب را در كنار آتش بسرا وردند . فرداى Tنغوز باز هم "ديو "با
 ميخزيد تا راه برود ، بـهمينحال تا كنار دوستانث رفت وآخر نتوانــت بريابهاند

و روى برفها غلتهد .
روى هرف افتاده بود و نفس نفس ميزد و جثمانش بزحمت باز ميثـد با ايى
حال هنوز سعى ميكرد خود را بدنبال انـها بكثد . . . اماسورتصه ، براهخود ادامه
 فضا بيجِيدل تورتـه ايــتاد و اسـكاتلندى راهى را كه رفته بــود بازكثت و ناكهـان مـاى شليك تيرى بهندثـت كــتردهاى را كه از بــرف بوشيـده بود بر كرد ، مـرد بسرعت بازكثت و نازيانـاش را بدست كرفت وبحركت درآورد ، ــورتـه براهافتاد


## فصل بِنجم

## رنج و مشُقت و تعقيب

سى روز بعد از آنكه "داوهان " را تــرك كغتند ، بشُت آبــور كـــه "بوك" و يارانن مىكشيدند به "ارسكاكوى "رسـيد ، حال سكها حندان خوبنبود ،وزن "بوك" از مـد و حـهل بوند ، به صد و بانزده يوند رـيـده بود دوــتان ديكرش شكرجه فوى بودند اما نــبت به "بوك" لاغرنر و ضعيفتر بنظر ميرسيدند . " يـيك" كه هميثـه


 قواى خود را از دــت داده و خــــته بودند ، بنج ماه كذثـته بود و آنـها دو هزارو يانمد ميل راه را Tا مده بودند ، ينج روز فرمت اسـتراحت داشتـند و اين در حالى بود كه افـارشان را بــختى تحمل ميكردند ، و در سرازيرى قادر به كنتـرل خود نبودند وقتى وارد "ااسكاكوى" ميثدند ، سـورتـه ران ، براى تـثويق آنـها ميكفت : حيووناى خــته من . . حالا ديكر وتت اسـتراحت است اينجا ديكر حــابـى خستكى - درمىكيم





بثـود و حتى ميخواستند سعهاى خـسته و فرتوت را بغروشند اما ــه روز كه ماندند


را با افـارشان خريدنـد .
مردها يِكى بود كه يك اسلحه كمرى و يـ كارد شكارى داشت و بنظر آد



 ماحب جديدشان منتقل كردند بوى • زنى را در برابر خود ديهد . شارل اين زن




 از قبل ثده بود . " مرسده " مرتبا " در دست و باى هال و ثارل ميهرخيد وايراد


انها را نكاه ميكردند ، يكى از آنها كغت :
بهتر است هادر را نهريد ، اعينجورى بارتان هبكتر ميـود .
"مرسـه " با حالت اعتراض كهت :
بدون جادر با عد جك
هعان مرد كهت :
قهيزى به بهار نـانده ، هوا كرم مهثوه .

كذا شتند .
شكى از مردها كه به تـاثا اليـتاده بود هوسـد :

فكر ميكنى راه برود؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ثارل غريد : } \\
& \text { جرا راه نرود ؟ } \\
& \text { مرد كفت : }
\end{aligned}
$$

بنظر خيلى بـنكين ميآيد

اين ـعهاى زبون بـته بايد اينههه بار را بكثند؟ !
هال كغت :
جرا نـ؟
بعد تازيانه را بدست ديكرش داد و حرخانيد و هى كرد :



و كنت :
جرا اين زبان بستهها را ميزنى ، اكر ميخواهى اين رفتار را داشته بــاشـى •
من با شـا نِيــتم .

هال با لحن تمسخرا ميزى كفت :

مكثى كرد و دوباره كنت:


كغت :
اين سـكا ، توان راه رفتن ندارند ، بايِ بكذاريد استراحت كنند .
هال غريد :

بايد شلاقثان زد ، اين اخلاق سكهاست !
"مرسده" كغت :
بس هركارى ميخواهى بكن .

ثلاق هال فرودآمد . عكا دوباره ازجاجهيدند و خودثان را بيشك








 ميامد
مرد اناره به زير سورتمه كرد و دوباره كنت :















را در كوجهها مى براكـدمد و باعث خنده و تفريح مردم "اــكاكوى " يـده بودنــد .



كردـد • يا انابيه سوردمه را كم كنند يا نعداد سكها را دو برابر كنـن .




در آن مبان هكى كی :
ايــهـه بـو ـراى جه آورديد . نصغش را بايـد دور بريزيد . جادر وخيلى از
ظرفها هم رباد اـــ . كدام يك از شـا خـيال داريد اينـهمه ظرفـ بـــوئيد .
 "مرسـده" را باز كردـد و خيلىىهايش را دور ريختند . مرسـده آرامآرامكريه ميكرد


بكذرد .

 اينكه بارنـان نصف شده بود ، هنوز تَرس داثتـند ، طرفعروب ، ــارلوها هالرفتنـد
 تازه رسيده ظاهرا " مطيع بودند اما ارزش جندانى ندا شا ختند ، و مخصوصا " ازفوت


Tنـها عكردند حتى خود "بوك " از هركدام بنوعى زهرحشم كرفت .


انجام دهند در همانلحظات اول اول بياموذد .
رعهاى تازه رسهده بيثتر حيرتزده و نــالان بودنـد . حندان علاتـهاى بـ



و هم نادانى خودنان زياد كه اين هر دو باعث كندى ييشرفتميشد . آنها جون


 وهركز ن اسنراحتميكرد نهيياريش معالجه ميثد . . آخرسر هال باشليككلولهاى

او را كثت .















































نيز بـدربح ار مبان مبرفت و كى ـكى از با درمى مدند . اول بارنوبـبه "بيلى "
 داده بود ، با نبر بــراغ ــلى رفت و محكم بر سـرس كوهـ بعد هم افــارس راباز كرد و رهايس ساخت
روز بعد ، "كونا " مرد . " "يـك و جو " نيز ســت و بى مال ثـده مودند "بيك"















خزان مرى فرو افتاده بودند .







ميخواست و"جان ترنتون " كعت:
بهتر است ديعر از روى يخهاي دي در در حالذ
"هال" با لحن مــخرماى كنت :

ــيدرود برسيم اما رسيدِيم
"حان نرنتو " كغت :



هال كهت :
جون ابله و احـق نيــنَ ، نه . . . ا
مكنى كرد و دوباره كنت :









كند با حركتى نمايد در حاى خود افتاده بود .






دهانه سـيـد رود نغريست ، اين احــاس در او قَوت كرفت جون قَشرنازكيخ را زير هايث حس ميكردوبنظرش ميرسيدكه بلا در دوسـهقدمى اوست . زندكـى در وجودث
 را از خيلى دور مىشـنـيد اما "هال " جماقش را با سـخت دلى زياد يـى دريى بر تن
او فرود مى ورد .

مرانجام "جان ترنتون " طاقت نياورد و به فرياد آمد . فريادث به مداى
 فرود Tورد كه "هال " جندقدم عقبتر نقش زمين ثـد "مرسـده " جيغ كثيد " ــارل " به هيجان T مد ، اما ياراى حركت نيافت .

داثته باثـد با مداى كرفتهاى كنت :
اكر دوباره دست به اين سك بزنى ميكمیت ا 1
"هال " درحاليكه سعى ميكرد بلند شود غريد كه :
 زود از مر راهم كنار برو •
"ترنتون " بين او و "بوى" ايِستاده بود و كنار نميرلمت .
 "هال " بىاعتنا بـرف "ترنتون" حعله برد اما "ترنتون " با تبر بر دــت "مـال " كوبيد ، كارد از دــت او افتاد . "هال " خم ثـد كارد را بردارد ، امــا " ترنتون " برد



 لحظاتى بـع ه هرسـ با ــورتعه خود بطرف رودخانه حركت كردند . . حالا "بيك"
 قرار كرنته بودند ، و هر جـهار سـك لنكان و خـسته و بيعار بودنــــــ . " مرسـده" روى



سورته سوار بود . "هال "جوب راهنـا را بدـت داثت ، ثـارل هم خـــه وناتوان در بـى ـيان مىدويد










## .WWW.HONARIST.COM

براى دانلود تمامى كتابهاى جك لندن به سايت هنريست مراجعه كنيد.

فـمح

براى عشق به انسان


 كک آى ار رودخانه بكذرند و خود را به داوـان برـانند .
 حوس نـــده مود و كمى مىلنكيد . وقَتى هوا به كرمى رفت • حال او نيزْ روبهبهيود


 را بدــ Tورد ، جراحات "بوى " نـيز التِيام مىيافت و عضلاتت نيـرو مىكرفت و



 "بوى" خو كرفت و با دلحويى خاصى از"بوى" مراقهت كرد تا زخمهاى سر او را



نداشتند جنين مينمود كه مهربانى را از "جان ترنتـون" 7 موخته يا به ارث برده
بودند
بهرحال در كنار "نيك " " "اعكيت" و در بناه جان ترنتــون، دوراننقاهت پايان يافت و زندكى از سر كرفته شـد . "بوى " براى اولين بار بود كه نـثانـــههاى

مهربانىو اهالتترا در اطرافيان خود ميديـد ـ
او اين امالت و مهربانى را حتى در ايامى كه در خانه "قاضىميلر "در دره

 سرثار و الغتى كم ــا بقه بـه او توجه كرده بود .
 زندكى او را نجات داده بود و اين كار هـادهاى نبود ، جان ترنتـــــون اربا بـى بودكه

 فطرتا" به كيفيات خوب و بـ زندكى او توجه داثت . آ نتدر كه يـرى بـــه زندكى

فرزندان خود توجه دارد .





 زبان داثت و مىتوانــت فريادى از شُوت مىكثيد .

تو نـىتوانى حرف يزنى ، " "يوى " . . .



9, 91ى وحش
به او اسرا هيكفت . "موى " ماسزا را هم به حــابمحبتاومىكذاثت ، جورىعلاته و انـنـاق از حود نتـان ميداد كه كويى او را مى مرسـد . و انعيزه اين هصه ثادى و

 دــت نوازشى بر سر و رويث بكثـه . "بوى" در هر مال مراقب مال ترنــــون بود

 قَلبى هود را بـه بازميكغتند . "بوى" تا مدتها ، املا " دوست نداثت "ترنتــوت" دور ازنظلرش باشد ،
 تغيِر بیدريى ماحبانث او را به وحثت دهار كرده بود ، فكر ميكرد "ترنتــون " هم مثل "فرانــوا"و"برو" را هاهى از او ميربود ، در ايـن جور مواقـع از لانهاث بهرون مياحمد و خودن را ميرهاند بثت جادر اربابش ا از حضور او مطمئنبشود . ايغهه علاته و محبت هنوز مرثت اصيل ابتدايى را كه حال و مواى شـال -ر او بيدار كرده بود از يادث نبردهه بود ونادارى وهتَثناسى را داءتاماتوعث د و هيلمكرى سكانه را نيز ازدست نداده بود . "بوى " ، حالا بجاى يك ـك مهربان جنوبى كه با تـدن نيز ا شـنايى دارهـ، بادكارى از جند نسل وحشى بود كه در كنار جان ترنتــون آرامث خود رامى بافت و نميخواست غريزه دزدى و حيلهبـازى را در حق ترنتــون نيز روا كرده باثـد .


 بودند كه به جنى بهردازته . كذهت از آن مر ــ ـــ متملق به عك نغر در امـالاع ازبك كانواده بودند


fY

در هنين مواردى بوكموجودى بىترحم ميثد . جـه ، معنى قانون و جماتو لندالي را به تجر به دريافته بود . بنا براين به هيع د شمنى مجال فرا رنميداد . از
 كه زخم نتانه ضعف و نا توانى است . قانون جنكل كفته استكه بكث تاكثته نشوى بخور تا خورده نـثوى و بوك اين قانون را نيز به عيندريانته بود ، د متنّحكايت از واقعيت عمر و زندكى يرها جرايث داثت ، ا ينـهاى ازكذ نـته وحال بود ، بـدكمانى بعنوان مَانونى ابـدى ، او را با خود داشـت و يبوستـه بر زندكى اوضرباتكوبـندهاى
 و مه دريا در كوثشث طنين ميانداخت .

 نيز بودنـ اما اول بار طعم هر كوثتى را او مى چثیيد هر آبى را او مىتوثيـد . باد
 هركاه او دراز مىكثيد ، دراز مىكثيدند ، هركاه او بخواب ميرفت ، بخوابمى ـ
 كامى از دل جنאKها Tوايى برميخا ست كه او را بخود مى خواند . و او هربار اعنصدا رامىثـيـدحسهيكرد بايـتىازا تث و زمين روى بكرداند و راه جنكلـها را
 اين مدا عميق \& Tام از عمق جنكل بـوث ميرسيـ اما بوك هر بار با يه درختان را مىد يـد علاقه به ترنتـــن از حركت بازش صيدا شتوبهكنار ا تَش بازش ميكرداند

 هییى نبود حتى اکر كـى زِادى به او ورميرفت ، از كنارش هرميخاست و بسويــى



FA

و"بيت " هم مانند ترنتــون قوى و نيرومند بودند ، ـاده بودند و زمينى بودند مَبل از T Tنك با تخته شناويرثان بيايِند . از خلقو خوى "بوى" خبرداشتند وروث
 اسكيت و نِيك.
با يِن ترتِيب علاقه "بوك " به ترنتــون روز به روز بيثتر مينـد ، و تنـها كـى كه مىتوانــت بار بر بنتـت بعذارد ترنتـــون بود ، هرجه او ميعغت ، هرجه اومىـ خواست بىدرـك اجرا ميكرد .
يِ روز هرسـه مرد و هر سه ــك روى تخته ــنـى كه مثرف به درهاى عميــى بود نتــته بودند . جان ترنتــون به برتكاه نزديكتر بود ، بــوك نيز در كنــار او
 بيت به بوك كغت :

و بوك بريده بود و اكر ترنتــون با هركتى شتــاب زده او را تكرفتـــ بود ، حتما " ــوطكرده بود وصد البته ترنتــون نيز كه تلاث كرده بود او را بعيرد در اعماق دره مىعلتيد .
وقتى به نقطه امنى رصيدند ، بيت كنت : باورنكردنى است • ترنتون كغت :

وحتـتناك اسـت و البته فوقالعاده . . . من از اينههـ علاقه بوك نـبت بــــ
خودم وحشت دارم •

وقتى او در كنار تو نــــت من املا" نميخواهم بطرف تو دـتددراز كنم . مانس كغت:

- منهم بمن حس را مبكنم

وقتى سال تمام ثـده بود به شَهر مركل رصوده بودنه و آنبا بود كه تــرس "بيت " رنك واقعت يافت .

89
در سركل ، در يك مشروبفروثى "بلك برتون " كه مرد بداخلاقى بودباتازه









بودند مركث حتـى بود .
W1، همانروز كميته ماحبان معدن براى رسيدكى باين امر تَثكيل جلـهـ داد داد









 طنابرا رها كرده و از كنار رودخاند


 نـىتوانــت خود را نكهدارد . همانـوقع بون انـون خود را به آب انداخت و در مر ميان

فثار سـديد آب خود را به نرنـون رـاند و به ترنتون فهمانيد كه دم او را بكيرد



 خورد و بعد با فــار خردكنندهاى با سـومين صخره تصادف كرد و با تلاش وكوتـش
 Tويحنه ، به بوى كفت :
از اين جا برو . . . زود برو .
 بود و بىاختَيار بيش كثيده ميثـد . اما تا صداى ترنتونرا اشنيديكبارقَدرتى كرفت ابتدا سرث را از آب بلند كرد تا ترنتون را ببيند وبعد با تلاث بـيار خود را به

 جربان تند جنين آبى خود را به مخرهاى بياويزد ، از اين رو از كنار رودخانهبه

 نرفت ، در همان لحظات ترنتون جند متر دورتر در ميـان آب فروغلتيده بــود هانـ نااميدانه طناب را كثيد ، و يوى نيز به زير آب فرو رفت و آنقدر زيــر آب
 را بيرهن كثيدند و سرازیرث كرده تا مسدهاش كه از آب رودخانه انباشته ثدهبود خالى ثود . بعد هم كمى او را تنفس دادند ، در اين دم دوباره صداى فعيفىاز

 دوباره خويث را به هانس و يـت رـاند و به آنها فهعاند كه طناب را به كردنش بيآويزند وقتى طناب بـته شـد بـرعت خود را به رودخانه انداخت و يكسربوسط
Vr

يعنى ميتواند سورتَه را با بانصدكيلو بار از جا بلند و تاصدمنر جلوببرد ؟ ترنتون كفت :

مىتواند !
ماتيوـان كغت :
من هزار دلار ميدهم و شرط مى بندم كه "بوى" نتواند جنين بارى را بكثـد







 ماتيوـان دوباره كغت :
نكران نبودن بار نباشيد ، هصين حالا يـيـت كيـه بيـيـت و ينج كيلويى تو ــورتـ من آ اداده است .

 بطرف او رفت . لحظهاى مردد ماند بعد كغت :

- هزار دلار بعن قرض ميدهى ؟
 كذاثت بعد بركثت بيطرف ترنتون و اهــته بريـيد : تو ابیان دارى كه هوى مى تواند جنين بارى را بكثد؟




دو ـاعتى ميشَد كه سـورتمه ماتيوـان ، كه يانمد كيلو بار آرد داشت درآن
هواى يخ بـدان ايــــاده بود حتى ميلمهاى آن درون برف يخ زده بود .
جيم اوبراين كفت :

حركت آماده بــود بعد بوك ــورتــه را به حركت درآورد .
ماتيوـان به اعتراض ميكفت :




ماتيو سان كه نااميدى او را دريافته بود كهت :
 رنـنو مردد مادده بود جه كند . اما احــا





 محـوس و ملموس بود . ظاهرا " دريافته بود كه اير از اين آ زمايـش سربلند بيرين بيايـ . خدمت مهـى براى جان ترنتون انجام داده است و مبخواست اينختدمت

 از زير بوستمحـوس بود ، وقتى مردم عضلاتبوكراديـدند ، درشُرط بندىهايثان



ترنتون متوجه "بوى" بود ا هــته بطرف او رفت .
ماتيوهان به تصور اينكه ميخواهد كلكى سوار كند اعتراض كرا


 يهثانى او كذاشت و ا هــث كنت :





فثارى داد و اين بيان محبت او بود
ترنتون كنار ا مد و"بوى" حركت كرد ، افـارش را جابجا نمود ، ترنتون با
مداى بلند كنت :
اكاده باش"بوى"
 بوك در جاى خود قرار كرفت بـ طرف جلو جههيد . صداى شكستن يخها بلند ثـد

ترنحون كنت :
سركت كن "هوك"


ترنتّن دوهاره هحدا درا هد :
هرد" "אد





يك لحطه متوقف نماند و يـيش رفتوبتدريج سرعتكرفت . بوك ، تكا تـها را كنترل كرد مسـعيم مـورتمه را تَداوم و يـكنواختى بختثيد .

 مــافت را اندازهكيرى كرده و انتـهاى يكمـد متر را علامتكذارى كرثهه بود ، هرجه
 تَـويق آميزش اوج بيــترى ميكرفت ، ناكهان فريادى از شـادى ، همه فضا را بركرد مردم د ـــكت و كلاه خود را به هوا انداختَند ، و جار و جنـجال شـوق الودهاى بر

 و عیب ميبرد و از سر خوشحاللى بیدربى ناسزا ميكفت الا


دويـد و كفت :
آَا هزار دلار ميدهم . . . هزار و دويـت دلار . . . ا
ترنتون درحاليكه از خوشَحالى ميكريـت بطرف مرد بركثت و كغت :

بوك دــت ترنتون را به دندان كرفت و ترنتون او را نوازش كرد و این الوج احـاـات يِك انــان و يك ــك با احــاس بود . تـاثاكران كه اين حال را ديـدند با احترام فامله كرفتند تا Tامث و اثتيات ايندو را باحضور خود برهم نزنند .

## فصل هفتم

> بابان فرياد











 بودند و سكهاى بيشترى هم هعراه داثتند با اينحال اكثرا " ناكام ماند مانده ومغلوب ثـده بودنـ

 اين امد مغتاد ميل نخــت را بطرف رودخان "يوكن " رفتند ، بعد بـ طـر درن جب










خونحال مىنورد .














 امواج ، بر ماحل غمانعز بكرن نعرسهد.

سرتاسر زمــتان در مسيرى كه بيش از آن مردمى رفته و بهـرنوثتـينامفهوم





 باتد و يادث آهد كه در كذثتْ اين تفنكـها را با بوست سنجاب معاوضه ميكردند

 تغنك و يتوها را از خود بيادكار كذاشته باشد نبود وقتى دوباره بهار رسيد ه آن

Tنرا در تابه مىثستند طلا در كف آن رسوب مىكرد .

بنابراين از T نجا بيشتر نرفتند و بكار ايــتاد









مركردان مثثد . ثاخمترين نثان آنروزها وحثت بود ، وقتى آن مرد بثمالو در كنار آتث






















 مى'يـــاد و باز بدنبال آر مدا مبرفت





 - برافراثت باها يش را بيش كذا


 رى هم كوفت . جى "بوك" سـ برابر هيكل كرى بود ، و همين درشتى جثثبوك اورابوحثت





نيست ، ايستاد و بينىاش را برابر بينى "بوى" كرفت .






 \$





"بوك" براه خود رفت .

جاى ترننوى سركرم غذا خوردن بود كه "بوك " بدرون جادر دويد و به سر او جست . . و بعد دور او حرخيد ، و جند بار دستث را بدندان كرفت بعد از آن


 ترنتون ميماند .
اوائى كه از جنعل ميامد هنوز طنينانداز بود و بوكرا السير بريـثانى ميكرد ياد كرى امتاد ياد لحظاتى كه در كنار او بود و ياد جنكـى كه آنــوى دماغه عَرار داضت يِاد راه رفتن و دويـن در كنار كرك . . .
با اين افكار بعد از دو روز و دو شـب دوبارهبراه افتادوبدرون بيثـ سركثيد

 رفت ، به جستجويش ادامه داد ، از نهر وسيعى كه بدريا ميريخت ماهى اهرفت ، در

 روذ بعد وقتى برميكثت ، كركـها را ديد كه بر سر كثته ثكار او ريخت بودند و با با با با




 هركات دـت و بايش، در نكاهث، در ثيــوه؛ راه رفتنث نمودار بود اكر آن لك
 كركىا ثبيه ميثد . با جثای قوىتر كه از بدرش سنتبرنارد به ارث برده بود .


رفتار وحثيانه هم كه داشت . . .
و حالا در اوج قدرت و شكغتى بود ، هنكامى كه ترنتون ، نوازشش ميكرد از




 خروثان ، ثـاد و زنده در او جارى بود ـر د
 ميكردند هريك كلامى كفتند :

ترنتون ميكنت :
تابحال جنين سكى نداشتـ 1 بيت كغت :
خداست كه جنين موجودى Tفريده است هانس كغت :
منهم همينعقیده را دارم .




 كوجك كه از ثاخهاى بـ ثاخماى مى


 سر و مدا از درخت بالا هروند .













 رمانند .




 و كونن مجروح را خثـعين وديوانه هازد .



 را الز خود دور نمايند بـد مم بندا شتند ك زندكى ريجكدام ازآنهادرشطـر نهـت

تنها يكى از Tنها در مخاطره حمله قرار كرفته بود كه زندكىاث در برابر حياتاو ناجهز مينمود از اين رو يذيرفتند كه رفيق خود را قربانى دهند و خود بروند هوا به تاريكى نتــته بود ، كوذن نر كلهاش را تماثا ميكرد ماده كوزنـهايى را ميديد كه از او ابستن بودند بحه كوذنهايى را مىديد ، نــل بعد از او بودند
و مىديد كه هم آنها بتدريج دور و دورتر ميثوند .

 به ـويى مىكثهد . با اين حال باور كرده بود كه سرانجام بايد قربانىاينـحيوان لجوع ثود در همه اين احوال يوك لحظهاى او را رها نميكرد تمام شـب و تمام رور بعد را مراقب ثكار خود بود . حتى اجازه نميداد غذايى بخورد يا آبى بنوثـد . دست به بازى خطر ناكى زده بود كه ميخواست تــا آخرش برود ، تــا كوزن ميدويد ، ميدويد تا مىايستاد روى زمين دراز مىكشيد ، تا ميخواستحـيزى ديخورد
 ناتوانى شد و با نااميدى تن به قضا داد ، منتظر مرنوشت ماند . "بوك" كه دقيقا " او را برانداز ميكرد ، متوجه تغيير حالت او شـده بود وبه
 در مثام او مريخت و او را يرمهإنكيخت كه كار ثـار خود را تـا روذ ههارم از تعتهب و كريز كوذن يزرى را نتش زمين ساخت و براى خود ضيافتى




 دارند و نـهـم خهر آن را میهـد .
و بنظلرث ميرسهد هواى تازه صبحكامى براى او هيامى دارد واورا وا ميدارد كه $ا$ سرعت بشثترى بطرف جادر جان ترنتمن يرود ، ثايدحادثـاىددرانتظاربهود

9وأى وهث
 كرد بوك ـريعتر بيش رفت ، خطر را با تمام وجود احــاس ميكرد اما نمى دانـئت






 را ثكافت و از سرش بيرون آمده بود . كى جلوتر يكى ديعر از ـعهاى سورته راديدك روىجاده افتاده و درحال مرى بود .


 كلبه خيره ماند . و ناكهان موجى از خر اري



















 داده است. در
















## 19

 ها نمىذارند و زنان آنها از اهريهن حرف ميزنـند كه در آن دره مسكــن دارد د




 الهنكه اين كرى تنها نهــت بلكه در شـهاى بلند زمستان كه كركـها بدنبال غذاى خود هـ درهماى كم عمق ميروند در ميان آنها قرار ميكرد و در زير نوررنكباخته
 است و سـرودى را مبخواند كى ماير كركما ميخوانند .

بان


## - WWW.HONARIST.COM

## فُعرست كتب انتشارات توسن



ووانشناسى

انديثه و اجتماع
كغثناسى براى هـ
كريز از آزادى

طنز
نرخها روذبروزبالاتر ميره
بله قربان جثم قربان
بخاطر جى بامنازد دواج كردى
كوـغندى كه كرى ثـ
خاطرات يك مرده
تاريخْ
سرخبوستان آمريكا
نادرثاه افشار
رمان جنك دوم جهانى
جزيره كنع
ماكليرىفنين
آواى وحش
ديوند كاريفلد
عغريتث
اسرد
مردان دربا
كنتمونت كريستو
مراث بزرى
همن اير
سغر به كره ماه


انر : شرلى كتز
انر : جئغرى تى بال
اثر : جيمز ميشنز
اثر : نى واشنكتن
 اثر : هكتور مالو
اثر : اليوت آرنولد
اثر : زول وسن
اثر : زول ون
اثر : تـوفيل كوتي اثر : زول وسن
اثر : روبرت ـيـيلوربرك اثر : ويكتورهوكو
اثر : تى جونز
اثر : كايل آنستوت
اثر : ويكتورهوكو
اثر : قكوليل كوتيه
اثر : بالزاك
اثر : ثول وسن
اثر : دانيل دفو
اثر : جك لندن
اثر : ريويان استوارت
اثر: كنراد ريثتر

اثر : ـام انـاويت
اثر: لـ ن. لاول

خشم سوسار
زندانى درانـــــى رودخانـ
كاروانها
قيام يك هرده
خون و شرف بیخانطان برادرخانوانده جزيره ناشناخته ــفر بـ قطب شـال كمثده

ستمديدكان
دوهال در تططبلات ــر بـ سـاريارات ناشناخته بينوابان مهاجم
ماجراهاى دراميع كوزبـتت نتردام

سرنوثت با 4 كوديو
مالك جهان رابينـــن كروزونه صيبددندان شجا عان بازكثت
فانظان لاتوليب
اسب سياه
ـــك سهرامهز


## بسعه تعالى

خوانندكان مهترم
بعد از سـلام به هـءء كه هس روزه از تام نقاط ايران حتى دور افتادهترين روستاهاى





 براى همى از خداوند بزرك آرذى سـلامتى ومولميت را خواستاريم . انتثارات توسن

## خوانندكان كرام

جهت دربافت فهرـت انتـارات توسن با ما بكاته نورده
بطور راعكان در الحثار ثـا مرار كمعه .


 دقيق و لموانا ذكر نعائهد .


## WWW.HONARIST.COM

براى دانلود تمامى كتابهاى جك لندن به سايت هنريست مراجعه كنيد.

## قيمت.

$$
\begin{aligned}
& \text { (20) }
\end{aligned}
$$

تلفن: TIlAA - riatar

