

# اسرار مركَنابلئون 

نويسندكّان:
بن ويدر و ديويد هيكود

كرجمهُ دكتر ابوالقاسم,مشهامى

نشر دستان
تهران •

Qui a tué Napoléon? par Ben Weider et David Hapgood ايناثرترجمهایاستاز: Traduit de l'américain par Bernard Ferry
Préface de Jean Boisson
Éditions Robert Laffont paris 1982
Titre oniginal: THE MURDER OF NAPOLEON
Ben Weider, David Hapgood, Sten Forshufvud et Mitchell Press Ltd. 1981
Édition originale : Congdon \& Lattes, New York



## فهرست مطالب

$$
9
$$

بيششگفتار .
19 |NF| لانگ وود، سنت هلن، مه
roگوتبورگ، سوئل، واييز 190040در كشتى بله رافن، زُويُيه 101090گوتبورگ، نوامبر 1909
$V+$سنت هلن، اكتبر 11019هاريس، مd *99
90 1110
119 149. كوتبورگ، زووئيه119لانتا وود، سنت هلن، زانويـه - زوتن 1919Iffكلاسگو، اوت 194
100 لانگُ وود، سنت هلن، زَوئيه IDV كوتبورگ، مه 1991
194 تان، سنت هلن، اكتبر 1A18 ..... جيمس
IV9 ..... هامبورگ ، اكتبر 1481

| فهرستهمالب | F |
| :---: | :---: |
| iNT | لانغ ووه، سنت هلن، نوامبر 1919 |
| 19. |  |
| 199 | كوتبورگ، |
|  | باريس، |
|  | لانگـ وود، هنت هلن، مارس 1N1^ . |
| MY\% | كروزونورهاس، لندن، هـ |
|  |  |
| THV | كوتبورگ، آوريل 19,4 |
| roo |  |
| ror |  |
|  | تيويورك، فوريه - |
|  | \| MT. |
|  | / 19VF موذ كابريل، كانادا، |
|  | لانگ ووده، سنت هلن، |
|  | 19V0 جرانيوم والى، |













## يادداشت مؤلفان

جزئيات تُحقيقى كه به وسـيله السـنـن فـورثـوفود' برامسانس كفت و شُنودهاى متعددى كه طى یحند سال با او دانشتيم در اين كتاب نقل مى شُود.












## 1, Eten Forshưfuud

2. Emmanuel de Las Cases, Mémerial de gainte - Hélène 1823
3. Charles = Tristan de Montholon, Histoire de Sainte = Hélàne, 1846
4. Gespard Gourgaud, Journal de Sainte = Hélène 18è
5. Herirl = Gratien Eertrand, Eanlers de Salnte-Hélèrie, 1949-1859
6. Barry O'Meara, Napeleon in exile, 1822
7. Francesco Antommarchi, Les Demiers Moments de Napoléon 1825

اسرار مركّ نابِلثون
 خود غفلتت نورزيدند:لوئى اتين سن دنى (على ): خاطرات على هـملوك


 خاطرات امبراتور نابِلئون



 (ازندگى روزانه در سننت هلن در زمـان نـايلثّون) (1999) تـوسط زيـلـبر




1. Louls - Etienne Saint - Denis (Ali), Souvenirs du Mamelouk Ali sur l'empereur Napoléon, 1922.
2. Louis Marchand, Mémoires de Marchand, Tome II, 1955

3. Mrs. Abell 6, Recollections of the emperor Napoleon, 1844
4. Octave Aubry, Salnte - Hélène, 1835
B. Paul Ganière, Napoléon à Sainte - Hélene 1956
5. Ralph Korngold, The last years of Napolaon, 1859 10. Gillbert Martineau, La vie quotldianne à Seinte-Hélène au temps de Napoléon, 1966
6. Jean Lucas - Dubreton, Le Culte de Napoléon, 1960


## يـيشخفتار

(الاولين اصل از اصول تاريخ نويسى آنست كـه جـرأت دروغ
 بابلونوسيزدم

> شنبه بنجم ماه مه ساعت 0 و 49 دقيقه بعد از ظهر اسـت ...







 اعلام كردهاندلـهـ...

اسرار هرك نإبلون






 نتر داختتند، زيرا مسلم بود كهه به علت دور بو بودن جزي


 امكانِّذير نبود.


 خاطرات بااندك تغييراتى بس از مرگى نو يــنده آنها انتشا






 هضمون نامههاى شخصى همراهانش در تبعيدگاه كه هركدأم از آنها ناهِار

متضـمن توضيحات مفيد بودند اطلاع حاصل كرد.


 |مرا اتور براى تشخخيص علت مرگ تا بدين حد كالبـدشكافى نشـده است.






 سرطان، سـيفيليس دسـتگاه گـوارش، تـب نـوبه و بــه تـعـلاد ديغـرى از
 جزيره سنـت هلن ناشـى مى شـد نـــبت دادنـلـ







1. Docteur Paul Ganière, La maladie et la mort, dans Sainte - Hélène, terre d'exil, Paris, édit. Hachette, 1971


صـالاحيت، خـواه از روى بىتو جهى، خــواه بـهددليل تــــايل بـه تـو جيها و برائت خحود، اغلب او قات با شـرح و بسط نكات بي ثـُمر كه تعمداً مبهـهم و

 اساس دگرگونى هاى اجتتنابنآلذيرى كه در زمينهُ تأويل و تحليل و فكا ونر و
 بنابراين مى توان نتيجه كرفت كه هقَبل از هر اظهارنظرى كه در هر حال نمى تواتد قابل اططمينان باشلد، جا دارد كه نظر مو افــق و مـخالفـ بـا دقت مورد مطالعه قرار گيرد و جانـب حزم و احتياط نگُاه داشنته شُود












「.
Y هم
I. همان
4. André Castelot, Les grandes heures de Napoléon, Paris, Librairie
Académique Perrin, 1966
5. Docteur Hillemand
H2

جذيرفت.") قدر مسـلم آنكه براى اين يز شكى اين نتيجه حاصل شـده است
 ندارد '.





 خيلى ها آنزا مر دود دانستهاند 「

 روشن كند كه ظاهرأ بدين سهولت و افراط بهـ كارش مى بريرند. بخصصوص



 حيرت بددندان دارند، سر انجامى كه مندرجات ديات دفتر متوفيات مخصيوص

1.Docteur Hillemand, Pathologie de Napoléon, Paris, édit, Palatire, 1970 2.Docteur P. Ganière: La maladie et la mort




نبوده است.
 بگيرد، سادهترين راه آن است كه از كلمه شاسر طانه استفاده شو دكه ظاهراً قادر انسـت به هر بحثـ و جلانى خاتمه دهل، زيرا كلمه (اسرطان)" هـميشه وحشتت و ناتوانى را به دنبالُ خود دارد.

 ضمانت بدهده؟

أگر فرضيـه (اسرطان) در حال حاضر همـجنان بـاب روز بـاقى مـانلده
 الست، گويى اصلأ حخنين أحتمالْى بايل بيهوده و عبث باشد و حتى تصور آن هـم نوعى جُرم در حد (اسـوءقصد و اهـانت بـه أمــراتـور
 مورخان بيگانه آنهم در سـطح بسـيار وسـيع مطرح نـماينـد، مورخــانى كـهـ بیى جهت مى خحواهند در مسائلى دخاللت كنند كه به آنها تعلق ندارد، زيرا
 عهده ماست.
از اينكه با مرگى نإيلنون بسيارى از فرانسويان باور كردند كه او او حقيقتأ






جزيره سـنت هلن مسـموم شـلـه اسـت.")
 عامه مردم دانست كه اسـاساً سـاخته و بر داخته ذهن آنان بو= زيرا مردم بر اين باور بودند كه انغگليسى ها قادر به انجام ز زتـتتر ين سفاكى ها هستند. بنابراين خـيلى راحت مسىتوانــند (آــاتل) نـآلئون بـاششهند هـمانطور كـهـ

به هر حال مىبايست بيش أز يك قرن صبر و حوصله بهخرج داد تـا تـا ايـن فرضيـه (امسموهيَتت) از قيد و بند احـــاسـات شديد ناشى از عشـق و علاقه رهايى يابلد و بهصـورت قاطع ترى ارائه گردد و در ضـــــن هـرگّ
 خود هيجِ نفع مياسى نداشتتند زدوده شود.
عاقيت الامر يك مورخ سوثُدى بهنام استن فورشوفود

 مسـوم شــده أســ؟؟ تحقيقات رادوباره از سر گرخت و به اين سؤ الل باسخ مثبت داد و حتى (م-جرم)" را هـم معرفى كرد. انتــار اين اثتر تـحقيقى، بــخصوص در فـــأنسـه، بـا بـى اعـتنايى ها، تحقير ها، بِزخخندها، انتقادات تتد و برخورنلـه روبه رو شُـد. مورخحـان را
 زائيله يكى قوه تخخل سرگشتَه و نامتعادل نمى تواند بانشد. بدين ترتيب بهنظر مى رسيد قضيه خاتمـه يافته و يرونله براى هـيــــه


السـرار مركً نايلثون
مــؤوليت دنبال كـردن فـرضيهالى را بـرغهله بگـيرد كـه آشـكـارا هـورد
تـدسخر قرار گرفته بود.

متأسفاته برحسـب تصسادفـ مورخان خار جـى كـه در در دقت و موشكافى




((تجسس خليِسى") واقعى دست زد، متون مختلف را مورد مـطالعه دقـيقِ

 تجزيه و تـحليل كـرده ضـدونقيضى



 اتالاف و قت حاصلىى به بار نـياورده بـدـ.
اثر تحقيقى بن ويدر كه ديويد هـيگود فراهـم آوردن آن سهيمث بود نمى تواند يكـ پداستان تــخيلى" بـائــد كــه بـا
 گردد، بلكه بعكس با توجهه به جدىى بو دن كار هاي انجام گر فته و هـميخنين



زيرا در مورد مرگ نايلئون لاسؤ ال هنوز مطرح استـل" و بنويلـر بــا الرائــــ
 حقيقتى است آشكار و بحث و جدال كه اكتون اجتتناب نايذير مىنمايد



 مردم باثشد يا نبانـلـ. در چحنين حالتى معلوم نيستت به حـه دليل تصور اينكه نايلئون بهو بسيله


 يكى بيمارى بيش آملده باشد.
 تكرار مجدد تكذيبههاى شتابز ده و بسيار نامطمئن كه قَبلاً در مخاللفت با

 كرده و آنحه ديروز در ها هالها الز ابهام قرار داشت امرو و آشَكار مى شـود.


 استدلال قوى أستوار بائـد.
با علاقةdاى كه بـسيارى از مردم مدعى هستند نسبت به نايلئون يـعنى

| السرار مرك نآلنون | 11 |
| :--- | :--- |

ابين شخصيت برتر از عادى در دل دار نلـ شايسته و سزاواوار است كه ايـن

 جز حقيقت گويى نداريم."

زان بوآسـون'


 كرده اسـت.

## |AY| لانگتوود، سنت هلن، مه





 از زدن باز ايـستاد. ساعت بنج و و حهل و و نه دقيقه بعد از ظهر بـر بود كـه نايلئون دار فانى را وداع گفت.










مار شـان با كمكى ساير بيينخدمتها جا جنازه را با او وكلن شـــــت و شــو


















 بودند. اندكى قبل از ساعت دو دو بعداز

 نمايندكان فرماندار انگليسى و هفت بزـشـك ديده مى ارشدند.

كالبد شكافى كه تا لحظهالى بعد در مقابل ديلـانان اين عـــه صـورت
 سرهادسـون لو، فرماندأر جزيره افسرى را شتابان به انگُلستان فرستانـاد تـانـا

 انگُلستان تا روسيه از السـانيا تا سوئلد هـگى از شُش سال به ايـن طـرف عنتظر شنيدن اين خبر بودنل.

 رييرامون خحود به ملدت بيست سال كابوسى شـده بود براى حكـومتهاى









 جهت به إين جزيره تتبعيل كرده المــت كه او وا در اينتجا به همالاكتي برساند.




دليل يك يزشكى انگڭليسى رابه دادگاه نظامى كثـاند جون بيمارى نايلئون را هياتيت تششخيص داده بود كه علتش مى توانـست بدى آب و هوا باشد. از هفت خز شكى شُ نفر از آنان انگليسى بودند و همڭىى نظامى، مطيع





 هعرض ديل همگُان قرار دهد. قلب را برداشت و آن رأ در ظرف نــقرهاى وـى الككل دار قرار داد (نايلئون دستور داده بود كه قــلبـُ بـرانى مـارى لوئـيز

 نآلئون شـده بود ببينند. آنتو ماركى پـيـشنهاد كـرد كــه مــغز را هــم مـورد



 باششد. يزنـكان با بايان يافتن معاينه امععاء و احشـاء درون قفسـه سينه را بـا لبكور معطر شسـت و شـو دادند، زيرا در سـنت هلن امكان يــدا كردن مواد

## 1. Francesco Antommarchi

Y. Yardalgne




لازم برایى موميايى كردن جـسـد وجود نداثـت. در آخر كار، آنتوماركى آن
























هزشكى هختلف انتشار يافت و در هر پجهار بولتن و جود يكـ زخم معله





 سر طان مجراى بين معلده و أتنى عشر در گذشته السـت. يعنى هـمان بيهـارى
 از هر سوء ظنى برائت يافتند، زيرا حال كه تشُخيصل داده شده بود نإيلثون
 مسؤوليتى متو جه أنها نمى ششد.











Y0 لانگ وووده سنت هلن، مه

سكوت كنـ.



شـدند.






 امضاى وصيتنامه را نيز در آنجا حاضر يا بانر يافت.

 رقابت با يكديعر دست بر نمى داشتند.







Grand Maréchal du Palals. .
 اعطاء كردهبود.

## 2. Angelo Vignali

به او گوشُ فرا دهد.






 مـخلومشُ را در نظر مجسـم مـى






تسلط او قرار دانشت نيز مى بايست ابـلاغ شو د،











لوئى مارشان


 افــر گارد قديمى اش يـيوند زنائتويى بيندير









اسرار مركـ نايلثون
دسـتُ
 فراوان شد.


 امٌا توانايىى بهره گيرى از سـلاحهايى كه در اختيار دأثــت، هنوز در كفـ با قدرت او بود.
(امن ييش از آنكه أجلم فرا رسد بـه دست حكومت عـئيرهاى انگُلستان
و جلادش به قتل خو اهم رسيل."














حكومتشنـان را براىى رفتارى كه با نايلمئون دانتـتـه أست مـورد سـرزنت و
 اوج شدت مبارزهالى كه نابيلثون برعليه انگُلستان مىكرد در ايــن كشـــور جريان فكرى مو افقى نسـبـت يـه امهراتور و جو د داشُـت كه شخص او رادر حقيقت ادامه دهنده انقلاب فرانسه مى دأنست. از اين يس مردم بـى آنكـ آنـ خطرى متوجه آنها باشدل مى تواتستند دشا

 جلوگيرى كند.
مارشان خيلى زود اجازه ورود بـه فرانسـه را بهدسـت آورد. ده روز بعد


 خواهد كر د؟ رئيس گُمرك صندوقى را تصادفى انتخاب كرد و از مارشان






 ببنديل، اينها هحيزهايىى هستتد كه بايد سالم و دست نتخورده تحويل داده شوند. أغوش خحانوادهاش جاى گرفت.

 اين كشور كه شُاهد لحظظات افتخارآميز فراوانى بود خاطره نايلئون هن هنوز




















لجوج ولى در عين حال زرنگت تر از آن بود كه بكذارد رضايت خاطرش در انظار آشُشار ئود.















 رابا لباس رهبانان بر روى اسسب در دتُتـو و صسرا ديلدهاند.


 مى دانستند و آزادى خودر رادر وجود او او مىديدند.





















> Parme . . 1 Metternich.

## 3. Comte Neipperg

5. Lord Castlereagh

بيجِه تقابب، السـىى كه به يسر نابِلتون داده شُلده بود.
6. Pauline



مارى لوئيز همـسر نايلئون
بادشاه رم - يسر نآلئون در سن צ سالگىى

 از دو ماه قبـل از آن درگذـُـتـه بود.
 خود را از سـر گـير نلـ. خانو اده بر تران بـه شاتورو ' برگشتـت. سر دأراعظم كه تحـت تظر هليسِ يود بسيار كـم رفتت و آهلـ مىكر د. هونتولون بـه بروكسل






















## گوتبورگ'، سو













 GBteborg . 1 میشود.
 3. Ulveliden 4. Sten Forshutvud













إين مطالعات و تحقيقات او رابه اين نتيجه ر بـاند كه ميناى دندان نسـجى السـت جاندار نه بى جالن كه بهوسيله عروقى تغذيه مىشـود كـه او آنـهـا را




 كار هاى علمىا!
 انلدرون خانه|شُ به اين مطلبِ گواهى مىدهـد: نايلئون در همـه جاى خانه حـضور دارد. بـالاى بـخارى ديـوارى (ثـــومينه) مسجـسـهـ كـو پحكى از




 شـخص امبراتور استت و همـحنين بر روى ديوارها تصطاويرى از نـإلنّون در صححنههأى مختلف كه بزرگترين آنها صسته (امراسـم وداع فونتن بلوهي


## 1. Uliracapillaire

Acta Odontologica Les Annales d'Anatomie Pathoioglque


 4. Lemnart

مى كند كه اين تصوير جچگونه أورا در تفكر و رؤيا فرو برده انست. در طبقه

 خو انُـلـانـلـ.


















 بيشرفت و ترقى علم و دانتُ را تـتـويق مىكرد، استفاده از آمبولانس هاى





 هم آدم حفهباز كم نيــتا
 كه تالار يذيرايىاشا












 بودكه منتشُر شَوِنـا


الــرار مرك نابيلثون










 جان هم اندانحت بر حذر مى مانـد.






 مارشان باثثل.
آن شتب فورشو
 برخورد كه در ساير كزارشنها ها وجو































 ارسنيكى نمى توانـست باتشـد





 هيج آثار و علاثيم ظاهرى از بيمارى ندانـي










انسان ظرف بF بF ساعت كافى أستت و به مقّدار كم طى ماهها يا مـالنها هم همين اتُر را دأرد. امٌا روش مسـموم كردن تدريجـى در يكـ دوره طو لانیى از




 بخورانند ديكُر در كالبدشكافى اثرى از ارسـيكى نخو اهند يـافتـ. جــون
 در عين ملاو الى بيـمارش بـ زندگى او خاتمـه دهل بدون آنكه اثرى بر برجاى بماند؛ يعنى يكى جنايت تمام عيار!
 احساس مىكرد كه نيروى تحريكـ كنندهاى در و جودش افزايش مى يابلـ.


 مايل نبودند كه به حِنين فرضيهاى بينديشـنـد و جون در آَخرين روزهانى






| 1. Calomel | 2. Tartate de potassium |
| :--- | :--- |
| 3.Antimoine |  |

نآيلثون اضافه شـود در حاليكه بيـاران مبتالا به سـرطان (طبقَ اعاملميههاى

 با الرسنيك اسـت.

و با لحـن قـاطعى كــه در او غغـير عـادى هـىتمود از روى شـــادى فــرياد برمى آورد كه هاهمينظ طور است! آنها او را با ارسنيكى مسـموم كردند. باور كردنى نيست! بزركترين جـايت عصر جديد! مدركـ همين جـاسـت، در
 مىكوبد كويى كه مى خواهد به نويسـندهاش تبريكـ بگويد. يولابريتا كهاز ذوقى و شُوق همسرش شــُفـت زده شُــده بود سـؤ الاتى دا مطرح نمود. فورشـوفود كه بـراى بــاسـخ بـه ســؤ الات هــمـرش مى بايسـت بـه افكار خحود نظم و ترتيبى مى داد دريافت كه بين حوادث و

 مسأله را بهدقت غور و بررسـى نكرده بود نمىتوانست حتى كو چكترين اظهارنظرى بكند. همسرش مجدداً سـؤال كرد وآيا مى خحواهـى هحيزى در


 قضيه هي بيرد.
 رقف بيـدا كردن قاتل نآلئون كرد.

## 




 انمراتور شكست خور

 در كشتى حضـور دارد رجال صاحـي






1. Bellerophon
2. Waterioo
3.Plymouth
3. Torbay

4. George Home

|  | 4 |
| :---: | :---: |



نايلئون ير كثتى بله رافن











در بـنلر پِليمو ت هــين مسـحنهها تكـرار مـىثــد، مـنتهى در ســطح



 هى












 دلربايى! چحه زنان زيبايـى! !
الميراتور در طول حيات خويش هم به صورت يك افــــانـه نـاريخى

1. Frederick Maitland

درآمده بود. آن قامت كوتاه و فربه، آن نيمرخ عقابى شيكل، آن كلاه هز ين









 ندائت.










 وفادارش ابتدا از زير طـاق نـصرت نـيمه تـمام عـبور كـرد و ـــيّى راه

 در اتاقى كه زوزفين سـال قبل در آنجا دركّذـتـه بود با خحود خلوت كرت كرد و سبيس بـا مـلكه مـادر و بـــتگانش مـن جــمله بـا دو يــــر نــــشروعش خداحافظى كرد و به راه افتاد.
 منتظر بود كه سياهيان بيغانه او را دوباره بر تخت سلطنت بنثـانـند ارتـت










 مـخفى شده بود كـه مـى خـوامـت مـحاصره دريـايـى را بشـكــنـد و از بــين



LTV FVV Rochelle . 1 2. Malmaison Э. Joséphiñe
4. Joseph

اîle d'Aix .نزديكـ سواحل غرب فرانــ در اقيانوس اطلـ. 6.La Gironde

بودند. أميراتور در خانهاى تاريك و خاكــترى رنـى سكونت داشـت كه






















 بريتانيا مىنشينتم و تحت حمايت قوانين اين كشـور قرار مـىكيرم و ايـن



 مى توانستنل سـخاوت و جوأنمردى ايرانيان را الز خحود نشـان دهند؟








 وهنوز پُر تاب و توان و سـرثــار از قدرت و نـرو بود، هرا بايد در پههل و




Themistoklès و به يونانی Thistocle . 1


2. Duroc

هـمين دليـل درخــواسـت يـناهندكى از طـرف او دولت انعُـلستان را در حيرت و سركردانى عظيمى فـرو بـرد. انتــليسى ها بـرانى وحـــت از او
 زانو درآورد فقط ششش هفته قبل تنها يكى اثـتباه كُروشى ' در واترلو ارتش أنگلمستان و بروس را|ز فاجعه نجات داد. اين بأر امكان هر نوع ثـيطنت و


 انگليسى ها را شـكـــتـ داده بودند با آغوش باز از او استقبال مىكردند. و تيز امكان نداشيت به او اجازه داده شـود در انتلـــتان زندكى كـلده زيرا اين كشور به خاكى اروپا خيلى نـزديك بـود و هــمانطور كـهـ لردليـوريول

 دلـــوزى قرار میىرفـتـ.




 خوشرو و خندان بوده خوش خحلقى او فقط يكى بار به تيرگى گَرايِلـ، آن


 2. Lord Uverpool

كـتـى هـمه هيمز فراهم آمله بود تا رنج سـفر بر او هـوار كـردد. بـا آنكـــ
 فرانسوى برايش آماده كنند. امبراتور روزهـا را به قـلم زدن بر روى عرش











 از سر راه برمىدانتـت. يكـ افسر جيوان نيروى دريايى بعدها با بآبـ و تابـ
 صورتش رانوازش كرد و كرشُش راكرنت ر كشثيل.ه





[^0]احساس سـرسيردكّى و جان نثارى آنها را نـسبت به خود در قـلب ارتـش



 سربازان كارد قديمى خود به صحبت نـي
















 2.Home

داثتـيد كه هـنين بتويــد زيرا اكر دويــت هزار نفر از اين سربازان دلاور


 مقدر نبود كه أين كار صـورت گيرد.4
 مى بايست از ارويا دور شُود و اين بار براى هميشه. امّا با هـه اين احـوال سیردن او به دست جلاد مطرح نبود. قلدر مسلم آن آست كه نـاينئون بـه

 در دل دانتـتد از حيطيت و اعتبار انكارنايذيرى برخخوردار بـود. وانگـهـى



















 محافظت شـديد قرار مىكريكت


















 را تصرف كند. عقيلدأش اين بود كه برانى ايـن كــار هــرار و دويست اللى
 در نظر داثشتند دو برابر اين عذّه، سرباز به آنجا بفر ستتد!
 ودر مقابل تعجب فراوان مِتلند بر روى عرشـه كـتّى رفت و قـت



 درآوردن بقيه لباس ها مشـغول بود به من گفت: بقيه كتاب لازندگى مر دان بزركا" راكه روى ميز قرار دانـــت أز آن صفحـهاى كه علامـت كذارى شـــده










 مارثـال برتران فرسـتاد.


















[^1]












بار دو نفر از افـسرانش به خاندانههاى الشُافى قديمى تعلق داشـتـند. كنت


 يكى بانكدار، بسـيار متملدن و مبادى آداب بود. به كمك خانو آدالث موفق



 |A|Y

 در اين روزهاى بحرانـى و
 رسيدكى كند. مونتولون بااين ازدواج كه اميراتور آن رادر شا شأن و مقام و
 برانگگيخت. بعد از واترلنو، مونتولون دوباره با او نيفورم افـسر ارشـد مأمور خدلمـت در اندرون كاخ امـراتور ظاهر شـد و بـا ابـراز وفــادارى و وغـــهـه خدمتگزارى توانــت به هــمراه هـــــرشـ بـه مــلتز مين ركـاب نـايلئون
 ماركى دولاسكاز ${ }^{\dagger}$ نيز يكى از همراهانى بودكه در دقايت آخر انتخابس

1. Le Comte Charles - Tristan de Mortholon
2. Grand - Duc de Wardbourg
3. Albine de Vassal 4.Le Marquis de Las Cases (Emmanuel Auguste Dieudonné Marius Joseph)

شـد أو كه مشل مونتولون از طبقه اشترافـ بود در مورد امتيازات شُشضصى دو



 لاسكاز، علاوه بر هنر نويسندكى اش إين شـانس را هـم داشتـت كه او تنها

 هلن برد.


 بود. به كفته خحودش زندگى نايلئون رادر روسييه نجات دات واد و در واترلو هـم


 ساير افسران افزود. كورگو تنها و بلون خانوادهاسَ به ســت هلن رفت.
 محرم انسرار بانُد حیون وظظيفهاش محافظت از ششخص اميراتور بـود. در

 زندكىاش تا آن هوقع كارى جز خحدمتازارى نإِلثون نكرده بود.










AT

 سنت هلن: رفت.





 برود فورأ رضايت دادند.

السرار مرك نابلكُ ن

 نبود. مارى لوئيز' 'قبل از عزيمـت أو يه جزيره الب با پــرشى بـهـ اتـريش

 كند و حال آنكه هـمهُ آنها تروت و مو فقيت اجتدماعى خحود را مــديون او بودند.


 آماده كتد، فقط فرصت يافت يادداثتتى براى وانلدينش بغر بتد و هـقصد جديدش را به آنها اطللاع دهد.

## گوتبورگ، نوامبر 1904




 بائـد.







 برداختت. با وجود اين حون از طبيعتى غيرمعمول و مـخصوص به خـي خود
 از دسـت زدن به كار ديگرى باز مى دانـتـت. كارش را محدود كرده بود بــه






 بُّأرد. در آزمايشُّاهت خخلى كار ها داشت كه بايد انجام مى داد. دست
 از يـيث مىدانست كة اگر در احوالات نايلثون غرق شـود او كــى نيست كه در نيمهـ راه از آن دسـت بردارد. اصـلاُ خحصلتش اين نبود. در نـتيجه از

 هير نبود؟ اگر در كارش شـكست مى خورد مى گفتند ديوانگگى كرده است. خالاصه اينكه دلا يل فراوانى برعليه اين أقدأم و وجود داشت

 عقايل و نظرات رايج و جاافتاده أسير و زندانى نـى وكرد. اهـميت و ارزش كار او هـم بيــتـر از هميـن جهـت بود. بـار ها فكــر و انـديشه فــورشــو فود

 گـمنام يا يكـ سياستمدلار اهل كرس بــهنام Napoleon Buonaparte بـافى







 ديگُر كه اسمشثـان بيش از يكصـدسـال در سراسر دنيا بر سر زبانها افـــاده بود. در آن روز فورشـوفود به خانوادهاش اعلام كرد كه تصميمـش را كـر فته





 إين تحقيق و تفحص، روثـهاى متداول خحود را بهكـار بــت، مـجموعه





 اندكى به حريم زندكى خصـوصى كسـانى كه مدتها قبل بدرود حيات كفته

 يأس و نااميدى لانگـوود 'كه يكَه و تنها برفلات دور افتاده سـنـت هـلـن

 آخرين لحظات حيات خويشُ را بهسر آورد. فورشـو فود همهُ آنهايى كه در اطرافـ نابيلثون بودنـل از ملازمان خــود او تـا زنـدانـبانان انگــليــى و









 علمى سروكار داشـتـ.
 احتضار ثآبلئون رازيرذرهبين مـىگذاششت و بـادقت و ومــواس آنـها را



 مسـموميّت با الرسنيك بسيار سنخت و وشوار اسـتـ آثار وار و علائمش با آثار








 بيمار در كنار هم ترار داد آن وقت مشاهـد













مورخان هم ارزش حـندانتى ثائل نبود. هر دو دسته جزز آنكـه دنـبالهروى

 مى دانست برای آنكه بتواند ملـركى در مورد ادعايش ارائه دهد هنوز راه




 فورشُوفود فكر كرد درسـت نِيست كه از مقامات فرانـــو













[^2]ارسنيكى بدن انسان بسـيار مناسب و عالى أست. روش تجزيه هوها براى


 ليكن مانع ديعُرى هـم وجود داشت كه ظاهراً نمى شـد آن آن را از سر راه برداشُت. براى تجزيه به روش مرسوم به مقدار نــبـتاً زيادى از مو احتيا


















 تار موى امِراتور را بـهدسـت آورد!



 ارسنيكـ بر روى محيط زيست بخصوص خحر سـرطان ريه معطوف شـلـه



 آخرين جئكّ جهانى بـه دست آمله بود كئـفـ كـرد كـه عـبـارت بـود از



 آن را اندازه كيرى كرد



 بنآيارت وارث تاج و تـخت امبرأتورى ناميهأي بـنويسلـ

## سنتت هلن، اكتبر 1010










 هندين بار آن را در عالم خواب
 مجهز به VF تو


خاصى بين اسـارت و آزادى بهسر مى بردند. شُب هنُّام، در اتاقههايـــان






 نمىديدند.

 امحراتور . حكومت لندن كه اعضـا شِش در مورد نحوه رفتار با فـرمانرواى سابق ازوپا با هـم اختـلافـنظر داشتنده، بالاخره تصميم گرفت كه از لحاظ






 نوار هزاران تفر جانتـان رالاز دسـت داده بودنـ. با هـمـه اين آحو الل وفتّى در

 ابناى بشر حكومت كرده). امّا در مورد تأج و تـخت امبراتورى.أش اينظور







 تُختش مشحروم كتند. اين حتق فقط از آنِ ملـت فرانتسه بود. براى خحود او و
 مو قعىىكه مـل آن زمـان، امْراتوريـش فهط از بيـــت وهفـت نفر مرد و زن و كو دكـ تـشكيل عـى

 بكلْى تفاوتـ دانـتـ. يكى از دو كابين در مر تفـع ترين نقطه عرشـه در عقـب كـثتى را بـه او الختصـاص دادند كه در سـمت رالسـت بشـت دكل جلوئى وافع






 از يكى ميز مخصـوص برايى شـستن دسـت و صـورت، يكـ ميز كـوحكـ و

 مارشـان خودش روى تشـكى كه بر كف اتاق گــــترده بـود مـى خـوابـــــــ





 تختخواببهاى آهنى هميينـه در همه جنگىها به دنبال امبراتور مىىفت.


 مى خو است به مارشـان دستورى بلدهد.
 سـاعت ده صبحانه مختصرى حاضـر مىىرد شــامل گرثــت و كمى شـرابـ. نإيلثون بيشتر اوقات روز رادر اتاقش بهسر مى.برد. ملام مارشان راعقب

 خود بود و مورد تنفر سـاير افـسران كه او را لارياكار") مىتاميلنـلد و به ايسن



لاسكاز شـروع به تهيه أن كرد: پاتبرثه خود در دادكاه تاريخ"). درحاللى كه








 نإِلثون آن را مرور مىكرد. بعضـى از قـــــتها را هحندين بار تقرير مىكرد














دومونتولُون برحسبب درجه و مقامئـان دور ميز مىتشستتد. طبق دستور





 بودنـ.
 كشتى كو جكى كه جزء كشتتى هاى السكورتت نورث امبر لند بود. نإيلثون


 خطور نكرده أست كه شما بلون دلِيل صو جـه دستور داده باثيد او رابه دار
 به تعريف كردن: هآن سروان رايت فرمانده يِكـ كشتى انعليسى بـود كــهـ مأموريت داشـت كسـانى را كه در \#تو طئه مواد منفجره" دسـت دائـستنـد در
 مهاجران سِلطنت طلـب ترتيب دأده شُلده بوّد فقّط به أين علت با ثشكــت و ناكامى مواجه شـل كه كالـسكه نابِلثُون قبل از انفجار از محل حادثه عبور



مى خواستـم تا امضاى معاهلـه صلح باكشور شــما، او رادر زندان نگاه دارم



 بر آن جحيزى بڭويل ميز غذا را ترك كرد.

 كو تاه و فربه با زندانبان لاغر و بلند قَـش بهطرز عجيبى ناهماهنگى بودنـلـ.
 راه مىرفتند و ماجراهاى نظامى خود را براى همديگر تعريف مىكردنــ.

 صداقت و در ستى ثـهـر ت داثتـتـ در تولون

 درآورده بود. كاكَ برن مسافرت به سنت هلن را با اين تصـميم آغاز كرده


 حرص و جو تشهاى كاك برن، نابِلئون كمكم در اين كثـتى هـم با بـهد بـت آوردن محبوبيّت خاصى با همڭان خيلى خحودمانى شـد. دربــت مـّل هـند

1. Cockburn
 عبورش مىدو





















آسـمان نايديل شـلـ مـور قلكى در نيمكره جنوبى به صـورت صهليب جاى آن راكَرفت، جيزى كه فرانسويان تا آن زمان نديله بودند. تـبـعيدىهها در يادداشتتهاى خود به جزئياتى اشثاره كردهاند كـه روزهـانى سـفـرشان را
 افتادن مر دى به دريا بودنل. يكـ روز صبح نإيلثون روى عرشه كشتتى رفت


 ببرد. مارثان همحخين در مرامسم جحوب و فلك كردن يكى هلوان خطاكار

 كه به اين صـورت تـبيه و مـجازات مى شــود آَن هنان اسـت كه مشكل بتوان باور كرد كه بعد از آن ماجرا روح و ورانش باز هم در بـى كسب آبـرو و شرف باشَـلـ.
اغلب او قات تبعيدى ها فتط از شدت خستگى و مـلال و دلتـنـگى از پایى درمى آمدند لاجرم با يكديگر دعوا و مرافعه مىىكردند. فانى برتران با آلبين دومونتولون كه هنوز زن زيبا و طنازى بود و در عنفوان جوانىاش

 رضايت نداشتـ. سر ميز غذا با مونتولون كه به نظل او خيلى متملق مى آمد
 آلبين زيبا را مزورانـه سسخت مـورد نكـوهش هـرار مـى داد. او آلبـين را

Madère . 1






 شكايت داشتـند.














 شب شـده بود صبح فرداى آن شب مى توانستند سنت هلن را بيبيند.

سنت هلن ـ بندر جيمس تان در عصر نايلئون

















































 محلى يعنى يامستو كها ز زندگى خود را با تجارت از طريق دريا بر سر راه

 مىروند و يا از آنجا برمىگردند در سنـت هلن توقف مى كنتد تا مـخازن
 جيمس تان رنع خستكـى نمايند. مواد خوراكى، كُوشتـ، مصنوعات، هـمه




 ديرٍ يا زود از واتقعه ههمى كه در طول تُريِخ سـنت هلم اتفاق افتـاده بـود





 نايلثون به جزيره كو جحكــان.




 افـسانهأى تا حدودى رعب آَور با قلد و قوارهالى درشـــتـتر از قــد وقـوارهُ




 وسط يـيشانى با دندانْهاى درثـتـت و از دهان بيرون جسته كه دختركهاى








## 1. Betsy Balcombe

السرار مركَ نابلنون
رو شُن كرده بودنلد تا جيزى را بييند. بتسـى بالكومب و خانوادهاش كه در




 صصحبت كنيم و او را در خـواب بيبنيم."
 اسـت: هورود زُنرالن نايلثئون بواونـا


## باريس، هـ 199


 مرد سوئدى يكـ هفنه قبل از وعده ملاقاتات (طى روزها


 رسيد به او تلفن كند.
فورشوفود هـم روز دوشـنبه بعد أزورودش به به باريس از ا اناق هتلش به




 شام از اتاق بيرون برود. فرداى آن روز دوباره نلفن كرد. مـكـار منـيرنى از

اينكه رئيسش به آقاى فورشوفود تلفن نكرده اسـت خحيلى تعجـبـ كرد و گفت: مطمئناُ همين امروز تلفن خواهد كرد. يكى روز طولانى ديگر بـه
 تلفن كرد، باز هم همان جواب را شنبد و منشـى هم تلفن نكرد.
 بود. سكوت مطلتق از آن طرف خطط تلفن فورشوفود را متقاعد ساخت
 دوردست مئل سوئد آمله تا فضيهي مرگً جلد بزرگّوار نام آَورش را دورياره






 كند كه در نهايت حكومت هسبرر شـود درياره أجازه افقامتى كـه دادر
 جسد امثراتور سكوت و آرامش حكمفرها باشـد، مطمئناً خواسـت او ا، دلايل قاتع كننله و موجهى برخوردار بود. در نتيجـه فورشوفود از اير.

 داششت كه به تحقيت و تفحصىى كه او را به باريس كشـانلـه بود فكر كند. ا
 خبلى سادهلوحانه با مسـائل برخورد كرده بود، كمى أحسـاس ناراسحتى






 جند روز ديگر هم وفتش را روى اين كار بگذارئ















و قَدر داد و شُمـاره تلفنشُ راگگرفت و درهدان قدم اول موڭق به يافتن سروان لاشـوك شـد.
از او سؤالل كرد كه آيا مىتواند به ديـدنش بـرود و دربـاره مسـانٌ
 براى فرداى آن روز وعده ملاقات كرغت.
 سـوئدى و همـسرش استقبال كرد جاق وكوتوله و طلا بـا بود كه سنـى هـم از او مى گذشـت و در ضهمن يك كهنه فرائسوى دو آتشـه به نظل مى رسبد. نـبت به ممسـر فورشوفود آن قدر خربب زبانى كرد و خوشـرويى نـــان
 زنشُ شـده استـ. مرد سوئدى طبق يـيـنهاد لاشـرك فرضيه خود را ارائه كرد و برايش توضيح داد كه جشگونه خند ماه ڤبل در جريان نحوه كشـف پرفسور هاميلتون اسهيت مى توان فقط با يك تار مو هم بـه وجود الرسنيك بيى برد و بالاخره نتيجه
 ومن فقط يكـ تار مو مى خواهـم و بس. لاششوك در یاسـخ گفت: موهاى امبراتور؟ خوب من كه موهايش را دارم. با من بيايـد. به اتاققى رفتند كه موزه شـخصى سركُرد بود. اناقّى بر از أشياء متعلت و منسوب به نـابلتُون. شـــــــيرها ودشـــنهها بـه ديـوار ار آويزان، در يكـ گوشَه از اتاق با ميزى و پارجهه دراز حين دار كه از سقف آويزان بود نوعى محراب درست كرده بودند. بر روى ميز اين هحراب نمونه تكثير شده قالبـگحى صورت تابلمُون در بستر مرگّ قرار داشت.

 هـمانجا قرار داشت. صنـدوقحچهأى بود ختوبى كه مارشان يادكارى هأى

 ديده مى شد كه بر روى آن آخرين دستورات و وصـيتهاىى امهـرانـور
 حال أحتخار نوئسته شـده بود.
 خطط مارشان نوشته شده بود: (مموهأى أمبراتوره در داخحل باكت حلفهأى از مو بود كه فردآى روز مرگِ نابلئرن چچيده شـده بود. فورشـوفود بي آنكه

 حذشـت بيش از يك ڤرن بتوانـد راز نهفته را آشــكار سازدـ سرگرد لاثتوكى باكت را ازتوى جعبه درآورد و با وقار و متاتـت آن را جلوى همسر فورثـونود گرفت. اولابريتا كه قبل از ازدوداج در حرفه دندانيزشُكى دستيارش بود با مهارت به كمكـ بكـ ينـس فقط يكى تأر مو برداشت و آنْ را در فوطى كو حكى فلزى كه شـوهرش به طرف

 نورزيلد و بعلدها هم از اين ادب و نزإكتى كه بهخرج داده بود بـشـبمان
 فرضيه أو را بهاثبات برساند و و يا بكلىّى رد كند. سرگُرد لاثوكى گفت: شايد خانم مايل بانتند كه يك زنبور بارجهاى





 علامت خانوادگى شخصى خودش انتخاب كرده بود، عقاب هـ هم علامت و نتـان امبراتورى بود و فورشوفود هـم هميثـه در اين فكر بود كـر اين اين



 دست داد كه گويى خود نإلئون او را مأمـور كـرده الست كـهـ از اســـرأر
مرگش هرده بردارد.

زندگى من است.،

## بريارّ، سنت هلن، دسامبر 1A10

روزى كه نإِئئون بريار را نرك كرده، بتسى بالكمب شتابـابن به اتاتش




 همبازى او بوده است؟


 كميانى هند شرقى بوده يعنى شغلى داشت

 كوجك جيمستان قرار گرفته بود با داشتن مــنخلـو و و برده در رفاه و

اسسرار مركّ نابلئون
آسايثى زندگى مىكردند. در بنجاه مترى اين خانه ييلاگى هـم بكى خانه
 طبڤه داشتنند كه دورتادورش را ايوان احاطه كرده بود و ميهمانان از راه
 نداشـت، امّا آن طور كه بثــى بعلدها مى نويسـد: هاين منطقه هـم مثل ساير

 بهشـت سرسبز و خرمىى در وسط بيابان برهوت خود دنمايـى مىكرد. راه


 انگلستان خودمان داشُنند و بیى جهت نبود كه اسم اين خانه و آبادى را
 با ده الى دوازده متر أرتفاع بر آن سايه افكتنده برد به داخل بأغ كشيده مى شـد a.
نا الئئون همان روز بعد از ورودش به سنت هلن متوجه اين خيابان

 |قامتگاهش در نظر گرفته بودند برمى گششت. لانگـ وود به نظرش خيلى





سـكونت مو قتش در شهر نفرت داتـت جحرن أشخاص كنجكاو مى آمدند بشثت بٍنجره به تماشُأى او مىايـستأدند. به همين دليـل بـه دربـاسالار كاك برن كه مأموريت آماده كردن محل سكــونتش را بـرعهيه داشـت
 برانى سكونتش حاضر شـود.
جحندين سال بعد در لندن، بتسـى بالكمـب به ترار گفته خحردش ابعد از آنكه رؤباها و آرزوهأى برتنألوء دوران نوجوانى اش شدنده خاطرإت اين روزهأى بيادماندنى بريار را نقل مى اركند، هنظامى


 حهرههأى او شباهـت ندارد.
اآلن احسـاس ترس و وحشت توأم با تحسـين و ستايش راكه در اولين



 دهان مى جويد و بدين هيبت از خيابان كذشتـ. در فكر آن بود
 أرويا بود بايد بر خرد بيالد
 بعد از آنكه با نگاه ناهذ و تيز بينش آيارتمان كوحكـمان را به دقت برانداز
 به محضى اينكه شـروع به حرف زدن كرد تبسم افـسونگُر و رفتار محبت انـت

آميزش همـّ وحشت و اضطرابِى راكه تا آن زمان با نگاه كردن به أو به من دسـت مى دأد زايل ساخت.
آموقعى كه با مامان صحبت مىكرد فرصت آن را يافتم كه بيينم جهه
 دادم. قدر مسلم آن است كه تا آلن زمان كسـى را ند يله بودم كه ثيافها
 كه از صورتش كشيدهاند شناختى كلى از خططوط چحـهرهاش بـه دست
 برده ثقاشـى منعكـس كنـد و حال آنكـه هـمـهُ لطـف و مـلاحت واقـعى
 دختر بحههأى را كه نإِلئون در مقابل خود مى ديل زيبا بود. دختركى

 بر روى سر انداخخته بود كه گيسوان يريشانش را بنهان مىكرد. نيم تنهالى




 كنارش بنــــينـد.

 كسـى زبان فرانسـه را بـه من باد داده الست. برايش تعريف كردم. سيسـ






 يكى باره وجيد مرا در برگرفت، قادر نبودم حتى يكى كلمه هم به زبان بياورم.

















اسـرار ركُ نابلنون

 زندگى بزرگسالان افتاد. با وجود گودال عميقى كه سن و سالل و مليّت

 اوقات شرخى هايششان درباره دبگران بود.
إاندكـ زمانى پـس از ورودش به سنت هلن، دختربجهانى بنام دوشيزه
 آنقلد داستانهاى وحشتناكى درباره نايِلئون شـنيده بود كه وّقتى بـه او
 ترس فرياد مىكثـيل. من كه ترس و وحشـت سـابت خود را فراموش كرده بودم در كمالن بیرحمى از خانه خارج شُدم تا راجع به ترس و وحشـــت

 دخترك رفت، سـرش را نكان داد و حالت وحشتناكـ و رعبآورى به
 كثـيد كه مامان ترسيل مبادا دجار حمله هيسترى شـده باشد. هحجبور شـد با عجله او را از اتاتَ بيرون ببرد. نابلئون با اين فكر كه در نظر انگليسىىها موجودى اسـتـكه حنـين ايجاد رحشـت مى كند از تـه دل مـى خـنـديلـ
 باور نــىكرد. وقتى تحنين اعتراففى رالز من شُنـيد سعى كرد هـمان طوركه


چحهرهأش مرا هـم بـترسـاند. امْا بــه جـاى آنكـه در نـظر مـن مسخوف و وحشتناك جلوه كـند قيافهاش مضحكى بهنظر میرسبيد و شروع كردم با
 سرداد ولى در من اثرى نداشثـت و دراين كار توفيقى به دست نياورد. او


 باشلد.
نابئون از طبيعت برخاشُگر بتسى لذت مى برد. بثـــى هـم بـه نــربه


 نگذأرد و در ازاء هر شوخحى يكى شوخحى هـم بـه او بركرداند به حساب شخصصيت و اغتبار شخص خود مىگذاشـت. نايلئون نى برده بود كه اگر

 زبادى بحههسال مى آملـ.


 اجازه شركت در اين مجلس رفص را از بـلدرم بگــيرم، بـا وجـود آنكـــ




اسـرار مركّ نابيلئرن
تاشتم راكردم كه فرار كنم امٌّا بيهوده بود. به محض أينكه دستهايم آزاد شدند هحكم زدم توى گوش بسرك. در عين حال تصـميم گرفتم كه از
 Whist آَن را الز دسـت ندهم. بين خانه ما و ويلاى روستايّى كه نـابلئون در آن


 مى رفت، لاسكاز يشت سرش و بعد هم بسر لاس كاز و بشـت سر هـمه


 در كمال شرمندگى و خجالت به طرف امثراتور رانـده شـد و امتراتور هم با آنكه از شـدت ضـر
 باربكه راه سربا بايستد. من واقعاً خوشحال شـد م كـ أين آشفتگى و و بهم ربـختكى را بهوجود آوردم و فكر مىى كردم كه بلدينطريق بالاخره انتفامم
 بيروزى را تا حدودى خففه كنم. لاسكاز از بى احترامى كه به أين صورت نسبـت به امهراتور شـده بود سختت جا خورد و دستِّاجه شد. وفـتى



طرف تختهسنگ هول داد. حالا نوبت من بود كه عصبانى بشـوم . شروع



 خستنه شد و او را رها كرد و به أو گفت بدود و اگر از من سبقت نگـيرد


 نمى داد و مرا صـدا محكرد وآقا بـسرها.















جملهانى را به لاسكاز ديكته مىكرد، وقتح صـدايش مى وكردم مى آمد و جواب مى داد و مى گفت: الشفت درِ باغ را بازكنيل بيائيل تو، من هميشه با تبسـمى مورد استفبال قرار مىكرفتم.
 شركت مىجُـــت و ظاهراً از اين بابت بـضض و كينهأى هم در دلٌّ راه يافته بود. اين اشرافـزأده كماعتتنا به تشـريفات رسمى، در سـن بـنـجاه سـالكى تنها افـسر مسنز از نآلئون بود و در ضـن بیى نهايت دلبسته و شيفته عنوان المورخ؟ خود و از اينكه در بين ملازمان تنها او در بـريار
 مى خوانبم: (امن در اين بيابان با نايلئون، مردى كه دنيا را رهبرى كرده
 داشـت با زرنگگى هدهُ حق و حقوق او را بايمالن مىكرد. قـر هسـلم آن
 عجيب روحيهاش را به كلى بانحت. مـاجرا در روزى براى نآليلؤون اتفاق افناد كه شمشـير زيباًيى را به بتسى نشان مى داد. ماجحرا را از زنان خود
بتسى بـــنويـمـ:



 كارى كه كرده بود تنبيهانش كنم. به سرعـت شــشـير را از غلافـش بيرون كشيدم و شروع كردم آن را دور سر نابلتُون و دور سـر خودم خر خرخاندن


















 خلقىاش را الز دست نداد.

 وادارم مىكرد هر روز متنى رالز




رسبد و از هن سؤال كرد ترجمهاأم حـاضهر است. هـن حـتى شـروعت نكرده بودم. وڤتّى متوجه فضيهـ شد ورق كاغن طرف چحمن سرازبر شل تا يلرم را پيدا كند. پلرم داشـت سوار اسبش مى شُد. نايِلئون كاغذ سفيد را به او نشان داد و گفت: ابِفرماييد آتـاى

 ديدن كاغذ سفيد از روى تبسـى كه امبرانور بر لب داشـت حـدس زد كه
 عصببانى به خودش گرفت و تهليدم كرد كه اگر تكليفم را قبل از شام

 گرفته و محزون و حالت سرشكـستهام مى خنديل. خاطره اين صـحنه كو جكا بود كه وأدارم كرد تا با شمشـير خودش باع باعث ترس و وحشتش
 جايى كه مردم به كو حكـنرين شـايعه مربوط به إمبراتور با حرصى و ولى گوش مى دادنل. ماركى دومون شُنو ' كه حند ماه بعد به عنوان نماينده


 هر كار كه دلشّ مى خراهد بكند. طبت آنجه كه در ارويا بـه ها گفته شـده است او هممان دخترى است كه بنايارت با الو لاس مىزنلـهـ آن روز بهفكر

1. Marquis de Montchenu


نايلئون در حال عبرٍ أز كوهسـان آلب (اثر لوئى داؤيد نقاش معروف فرانسوى)























 اغلب اوقات سوار بر همين أسب مى شـد.ه ها
 نابلئون در جوابش كفت: آآدمها و اسببها از نظر خصر نصوصيات روحى

اين صحنهها و اين بازى ها همينطرو ادادمه داثهت، آن هم با با نظم و ترتيبى كه هر دو حريف به طور طبيعى از آن بيروى مى كردند. نايلئون

احساس مىكرد كه بالالجبار هرگز نبايد در مقابل شـــطنتهانى بـتسى
 تشنـُ و سكههاى ناياب داشـت كه از آتها براى درست كردن دُهرهاى



 بى استعدادى خوددم غصههام شــده أسـت. اگر ناخــــنوديى از خود بروز
 شادمانى مىكردم.

 رقصى كه با وساطت نايلئون اجازه شـركت در آّن يافته بود در بازى ور ورى تقلب كرده أست، امبراتور لباس رقص او را برداشت و و با عجله آن را برد


 سـاعت بيشتـر به برگزارى مجلس رقص نمانده بود. ترس و و وحشتى راكه

 جزيره هيرمرد ديوانه شـد. أو همه جا اعلام كرده برد كه مأُورريت دارد نإيلئون را فرار بدهله هاف باللاخره خودكــى كرد و در محل تقاطع سـه

## 1. Old Hutf

راهی كه يـى راهشى به بريار مىرفت دفنش كردنل.







 زايل شود.
(اشببى كه با مادر و خواهرم راحت و آسودهه زيـر رواق سـر يوشيلهـ



 امبراتور شباهت دانـتـ. با چنـگ و مشت بـه آن شخخص كه خود را در
 ما نما بان شد كه نإِلئون او را واداركرده بود تا مرا بترسـاند، در حالى كه


بتـسى بالكمـب وقتى توجوانى را پـشـت سـرمى گذارد و به سن رشد مى رسل بـسيارى از جنگگ و گريزهاى كو دكانهاش را با نا بلثئون با آب وتاب فراوان در كتابـ خاطراتش نتل مىكند. در يكـ مورد به خصهوص اعتراف مى كندكه رفتارش بيش از اندازه از روى گيجى و سر به هوايی بوده اسـت.
(ا.... به خاطر دارم روزى كاريكاتورى را به نايلئرن نشان دادم كـ كه او وا



 اين اسباببازى حيلهاى مـكانيكى به كار گرفته شـده بود كه وسـيـلـيله آن

 توى جزيره سنت هلن. من هرگز نمى. يـسـت اين بازى خنكى و بـى مزه را

 قصـد اذيت و آزار نداشته باشمه. امروز بـه خحوبى بیى بردهام كه در آن آن ايام گيج بودم و غـرق در افكـار خــود. پــدرم كـه از او مـى ترسيلدم از ايـن

 گوشـه انزوا و ندامت رهايم كردند. من اين تنبيه را خيلى زود فـامون
 مىكردند. امثراتود براى تنبيهى بـه اين ستختى در مقابل أهـانتى كـه او بى|هميت تلثى مىكرد ابراز تأسف نمود امّا شنيدن مأجراى جـنگً و
 او هم يكـ دوز موقعى كه هـى خواسـت كـلاهش را بـرسرش بگــنارد از
 ترس ووحثـت گرديده اسـت. الر يكى موقعيت ديكرى از صبح تا شـب در همان زندان بازداشـت

 محكوم شدم. هر روز مر! به زبرزمين مى بردند و فقط برأى خوابيدن مرا أز آنججا بــيرون مـى آوردند. در مـلـت ايـن يكـ هـفته تـنبيه و مسجازات

 موفت مى شـد مرا بحخنداند. به من مى گفت: مىى ينينـد بتـىى، مـا هـر دو
 گفت آرى، درست إسـت المّا گُريه ما نمى تواند كارىى كند كه زندان ديكُ وجود نداشته باشـد بنابراين بهتر اسـت ما خودمـان را مشـغول كــيمـ و
 نا يلئون در دوران اقامتش در بريار دحبت باغبانخانوانـواده بالكمـب را به دل گرفت. أو برده سالخوردهالى بود اهل مالزى بهنام توبى اكه أسير شده


 توجه وعنايت غيرمعمول تبسمى بر لبانت نقش مى بسـت با كمـك لاس - لاس كاز بهعنوان مترجم به سؤالات تند و سربع نابئئون درياره كشور مبداُو



 دلخوشى دوشبزه بالكمـب آزادش كثد بلكه او در بی آن اسـت كه سيأس


 خودشى دزديله وفروخته شـده است. آيا براى او ثـكـنجهالى بـزرگتر از اين ممكن است و يا براى سايرين جنايتى بزرگتراز اين

 مرتكب شـده است. اين جـنايت نـفرتانكـــز مـمكن أست بـه دست



جمـعى نمى شـو
بتتـى مى نويسل: ا... اغلب اوقات موقعى كه شبـ هنگام ماه زيباى مناطق استوايِ با نور خود همه جا را روشن مىكرد نايلئون ساعـت

 ميوههاى فراوان باغ ما صرف مىكرد. برده سالخخورده ما آن فدر به قول خو دش إين (الولوه را از دل و جان دوست مى دأشـت كه هميشـه كليد باغ
 يبيدا كند و آنترا از زبر دريهچه بردارد. هيحجكس استحقاق پحنين لطفـ و
 را به دسـت آورده بود.

 از آن نبود كه به او مأموريت بلدهند بهترين ميوهها را بحيند و زيباترين

دسته كلها را آمأده كثند و بفرستدل به لانگـ وود. او هميشه به ياد اميراتور
 نازنين و لولوى دوسـت داشستنى هر بـار كه من امٌرأتور را در لانگگ وود

 جند سالل بعد، بتسى در لندن خاطرات اين مرد را بههياد دى آوردكه در




 وجود اينكه من اغلب اوتات حوصلهاشى را سر مسىبردم، هـيـيحوقت

 خونسردى خود را ازدست بلدهد يا آنكه كارى دون شأن و سن و مقام و

 مى شد و نيز همه تصميماتى كه شـخصاً مى گرفتم كه منبعد بااحتثرام و با ظاهرى مؤدبانهتر با او رفتار كنم به محض اينكه نـحـ تـا تأثـير تـبسـم و
 حانتى جلدى تر الز معمرل به او تزديكى مى شدم و با رفتارى موقرانـاتر و و
 بتسى جحتونه؟ ها؟ لاسكاز كو جولو سر بهوا شـده؟ اگـر ايـنطرره اونـو بغرستيل پيش منه ياليـنكه يك گـفتگوى تـوام بـا شـادى و خــنـده راه


امّا بـه هـر حـال فـوراً از تصهمبمى كـه دربـاره رفــارم گـرفته بـودم و
 نا نلئُون مدت دو مأه در بريأر اقامت كرد. سبيس راه لانگـ وود را در
 هشـت كيلومترى آنجا ڤرار داشت و اكنون نيز آماده و مهياى سكونتش شده بود. نـإِلئون هشـفول بـازى بـا فـرزنـلـان خـانواده بـالكمـب بـود مرقعىكه اين. خبر رسيد. تنها لحظاتى كه در سـالْهاى تبعيدش اندكى او را شاد و راضمى نگه مى داششت به نقطه ها بانان خود رسيده بود. دو روز ديگر بريار ودوست جوانش را ترك مىكرد.

سرجرج كاك برن' به همراه ملتزمين ركاب أميراتور به بريار آمد نا او ورا بـه













## 1. Sir George Cockbum

## گوتبرگ، زُوئبه -198



 محتوى جواب هاميلنون انسميت باشثد كه نوزده روز در در كمال بـى صبرى انثظارش را مىكثيد.


 نثــت كه درست زير تابلويى قرار دائـتـت كه مراسم ودأع نابيلئرن را در فونتن بلو نثـان مى دادر.




 بدون أنكه در اين باره جيزى از او بيرسـد بذيرنت كه حربارة آزمايش مو

اقُلـام كثد.




 دست دادن يكـ تار مو فاجعها أى بهبار نمى آورد. به جانى آنكه در آن انتظار
 فورشوفود باكت را بازكرد و اين جند كلمه راكه هاميلترن اسميت با






 نايلتُرن كه در دحيط زيسـت آن زمان مقدار كمترى الرسنيكـ وجود داشته
 ارسنيكـ هوهاى نايلئون به هنگام مرگ سا برابـر دـقـار طـبيعى بـوده

فورشوفود از اين بيروزى غرق در لذت و شادى شلـ. حال كه مـى ديد
 دريافت كه شـك و ترديذش بيجا نبرده أسـت. ا'مّا هنوز راه طولانى در


اسـرار مركَ نإيلثون




 بوده باشثد و الىى آخح.
بنابراين موى بيــنترى مورد نياز بود تا آزمايشى هاى ديگـى

 شتأفت. او در اولين فرصت راهى گلاسگو شد.

## لانگـوود، سنت هلن، زانويه - زوئن

## يك روز در لانگى وود














 چجند تابلويى اسست كه مارشان به ديوار آوبخته: صورتهابیى از زَوزفين،



 خدلمثكاران كه تعدادشان خيلى زيادتر از تعداد اربابان إسـت همـىى در
 نغر در لانگى وود زندگى هى كـنـد. قسدتها يى كه در أبتدا به عنوان اصطبل

 ملتزمينش يكى بازوى ديگر به ساختمان اضهافه كردند و فضـايـى كه در اصل انبار غله بود به مـحل سكونت و زندگى تبديل شـد. لانگى وود جاى خندان راحـت و مرغهى نيست. تقريباً در تمام طول سال در اين جلڭُه مرتفع باران مىى بارد، حتى موقعى كه آفتاب بـر درفراز دشتها و درههاى اطراف مىدرخشـد. خانه خون انبارى زيرزمين ندارد
 مى يوشاند. حون ساختمان را خيلى شتأبزده گسترش دادهاند به همبيز

 ديوارها مى دوتل؛ توى انبار آذوقه هى افتند و يا باعث ترس و وحشـت
 بهناجِار بسته شد و آنرا به حال خود رها كـردند از بـس مـوش هـا بـرا خوردن تخممرعغ بة آنتجا مىرفتنل. مستخلدمين خيلى سعى كـردند بـ


لانگگ وود هاس، محل سكونت نايلئُون یر سنت هلن

ورقهاى, حلبى سوراخها را بگيرند و گامى هم با سغگها به شكار موش
 مى برند. فرانسوى ها تصمبم گرفتتند آنها را بالارسنيك مسموم













 (نإلئون ابن روزها در حال حـا حـق شدن اند است) .






irr
























## 1. Deadwood

 ملوانان پاسلدار بـخواهند اعلان كنند كه هزٔنرال بنآبارت ديلده نمى شوده،

 جزيره آغاز مىشود. انگليسـى ها نزديكى به سـه هزار نـفر از لــكــريان خود را به سنت هلن فرستأدند. همهٔ جادههاى جزيره تحت مراقبت و نگهبانى است. هر كس بعد از سـاعت 9 شبب رفت و آّمل كند بازداثـت مى شود. خحهار نقطه از جزيره كه أحتمال بياده شدن از از كشتتى در آنجا

 بين كوههالى محروطى شـكل و برج و بارو دار كه سـر از دريا درآوردهاند

 چجـــم مى خورند كه يكى از آنها مدام در مسـير بـاد حـركت مـى
 تجـزيره درحـركتند. در يشــت سـر تَاواولان در مـاورانى بـرج و بـارو و

 أوست. اقيانوسى كه فاقل احسـاس اسـت و محزوت و خاموش دامنهاش به افتهایى دوردست مى بيوندد.


 استحكامات، از كـتى ها از خود اقيـانوس نمى اند يشـد؟ در وهـله اول

| 170 |  |
| :---: | :---: |


 فرار در طول هفتههاى اول اقامت در لانگُ وود را گُارشُ نكرده اسـت. بيشـترين اميلد نإلئون به نوسانات سياسـت اروباسـت، امـيلـى هــم بـه شاهزاده خانم شـارلوت ' وارش تاج و تخـت انگلسـتان دارد كه يكى از ستايــگران امهرانور اسـتّ، به أين اميل كه او و غتنى بر تـخت سـلطنـت جلوس كند يقيناً بر سـر اين موضوع پافشهارى خواهد كرد كه عاقبتتالامر


 مهـكن اسـت أحتمـالًا در برابر تودههاى مردم بهسـتوه آملـه به من دأشته
 بادشاهان مــكن اسـت بهسوى من دراز كنتـن. زيرا در اين مبارزه خطيرِ
 سـرنوشنـت غُير از اين رقَم زده اســت ... a هنگامى كه شاليعه أين خَبر بـه گوش تبعيلـىها رسـيد كه يكى از مارشال هاى أهرأتورى بـنام بـرتران كلوزل
 اين جحمله اكتفا كرد كه اهشما تصور مـىكنيل او اينقلدر اححمت اسـت كـه جايشِ را به من بلـهل؟ درسـت اسـت كه من طرْنداران زبادى دارم ادٌا او هـم اگگر در اين كار موفن شـود طرفنداران زيادى خحواهـد داشـت ... وانگگهى


گذشت، حال را بايد دريافت.ه)
 در كذشته زبر سلطه أو بودند نامشّ را فرامـوش كـنـند. بـرإى ايـن كـار
 اين كار عدهالً چٍندان هـم مشكل, نيستِ. على, الخصهوص كه تـبعيدىها
 دربارة روششى كه بدان دسـت يافته بودند مهر سكـرت بـرلب داشـتنـ.












 خلدمتكار كـه خـط بــسـيار زيـبايـى دارد مأمسور شــده السـت كـه از روى
 يا يكى ملوان با گرفتّن جند سـكه طلا يا وعدهه و وعيل دريافت بـادانت حسابى در مقصده، رونوشت تهية كند. البته همهُ ويامها هم وـم صسحيح و

سالم به مقصـد نمى رسند. جهل سالل بـعلد از ايـن ايــام، خر خــانه يكـ

 قوطى سيگار نامهاى از نايِلئون وجود داشت كه هتضـمن دستورانى برد ازطرف أو دربارهُ تعليم و تربيت بسرش بادشاه رم. بوسيله اين مكاتبات


 سازد.
گاهمى امْيراتور با اسـب گـردشى مـى كند. او اجـازه دازرد آزادانـه در دشـت و جلگه مرتفع لانگـ وود فُراتر از خطط قرمز قراولان، تـا حـدود



 سواره، از اسب بياده و بى خبر وارد خحانهای شـود. بـه همين ترتيب در يكى از اين تو تنهایى غيرمنتظره با دوشبزه روبنــون ' دختر هفـده سالكه



 يافته بود خيلى زود خسته مىكند. ديخر كمتر سـوار بر اسـب مى شـود و

موقعى كه از خانه ببرون تمى رود به قدم زدن توى باغ لانگ ورد هاس
 زمزمـه مى كند و يا اينكه با يكى از أفسـرانش به با برحرفى مى نشـينـد. هر
 مى مانن و به خحواندن يكى از كـتابهماى كـتابخانه كـوجكش متـغول




 مى خواند. روى زمين اطراف نِيمكت فـنـرىاش انـباشته از كـتابههاى









 كه بيشتر از يكـ روز طول نمى كشـلد نا بلئون روى فم رفنـه از سـلامـت كامل
 بيمارانتشان تحميل مىكننـد عقيده ندارد. برإى جرإحـان احــترام قـائل






 كه در لانگ وود زندگى مى كند تنها فردى اسـت كه مى تواند آن آزادانه بين

 نإِلئون تعريف مىكند در حقيقت نقش دوگانه برعهله دارد. از طرفى نايلئون را در جريان امور قَإر مى دهـد و از طرف ديگر به فرماندار جزيره
 بداند نامههاهى خصهوصى هم براى رؤساى مـافوقش به لْندن مى فرستد.
 هوا خوب باشدل در نوى باغ صـرف مى شـود. غذايى كـ نا بالئون با دسـت
 اسـت از يك سوب داغ ـنایلئون عـقيله دارد كـه آب جـو داروى امراض اسـت ـدو خوراكى گوشـت و يك خوراكى سبزيجات. غنا

 وظيفنأى ندارند كه غنا را توى بششقابها بكثـند. اين كار هـميشه بـه

عهله مارشان و دو دستبارش سن دنى (ملقب به على) ' و آبرام نووراز







 خوانسـالار جيبريانى و كنت دومنتولون برعهلده دارند













1. Saint - Denis (Ali)
2. Abram Noverraz
3. Constance
4. Constantia
5. Poppleton

















 وفتش را مىگيرد، برتران اففــر سـاكت و خـاموش رثــتـه مـهندسى و و



 اهمرأتورى داشت . بنابراين تمشـيـت امور منزل به طور طبيعى مى بايسـت
 دارد (معلوم نيسـت به جه دلبل ؟) از ناليلئون فاصله بكِبرد برتران زندگَى
 بود اداره اموزمنزل را به كنت دومونتولون سترد. به علاوه در حالىى كه فانتى برتران از لانگـ وود دورى محكند، آلبين دومونتولون دا بمماً در آنحجا
 شنيلده مى شود كه اين زن گُندمگون طثاز راه معاشرت و نزديكى را تـا

 بتسى بك فيكر فرو مىرود و جوابى تمى دهد.
 كار خودتث مشـفول السـت و يسرش هم با اوسـت. برتران و مونتولون هـم با همـسر و فرزندانثــان زندگى مى كنثن. گورگو نه خـيزى دارد و نه كـــى اين مرد قَ بلند، سيه جردده كه فقط سى و دو سالل از عـمرش مى گَذرد نه قوأى جسمىالش به كار گرفته همى شـود و نه كـــى را دارد كه يه أو ايراز هحبت و عالاقه بكند. بزرگترين احــاس غرورشّ اين السـت كه زنـدگى

 رشادتها و دلاورى هائى درسنت هلن از خود بروز دهد. ـيه اسثثناى يـى
 مىكردند حمله برد و گورگو ريريد جلوى امهرانـور و شــمشير كتــيـد و سبس فرياد برآورد كه هاين دومين بار اسـت كه من زندگى امـرِاتـور را
 خاطراتش نتل مىكند. در لانگى وود نإيلئون گورگو را به مرأقبت از ده








 روى يأس و نااميلى دجٍار حزن و إنلوه مى شود.

 به حدّ افراط.ط.
بعد از ناهار نايلئون به نالار بيليارد مى رود تا خاطلـاتش را به يكـى از ملازمان تعرير كند و اغلب أوتات به لاسكاز و كاهى هم به مارشـان يا






آموزنش يا طرح آبيارى دره نيل. تقرير خاطراتش خـيلى تـنـد و سـريع








 مى











 مسـونتولون و گـورگو هسـتند أز او در تـالار بـيليارد اسـتـبال مـى كنـنـ.










 امير|تور باقى خواهدل ماند.
روز

 بود به عنوان يادكارى به اي او دادر








الـرار مرگً نابلتون






 مىرسيد.ه







 به خود







 او گفت: اگر بالكمب اينجا بود يكى يا دو يا سه با شا يلد هم ثنج بطرى
 نايلئون از بتسى درباره تحصيلاتشَ سؤالاتّى مىى


 از يك حافظه خوبى هم برخحرددار بودم، گاهى اتفاق مى افتاد كه موفت

 درسهايتان را خوب ياد كرفثه باشتيد. او اينطور با من صححبت مىكرد كه
 بزرگــالان با من رفتار شـود.هِ
 تعريف مىكند: إبه خحاطر دارم كه آن روز به طرف سن دنى خدلـد متكار
 جواب داد كه امثرانور بیى صبراته با دوربين ورود كثـتـى كنكـرور' راكـا با با

 (أمهرانور الان در كنار مادام برتران هستند، المّا مادموازل ايشــان امرووز دل




نمىتوانستم تحت تأثير اندوه شدبـدى كه بر جهرهان























برتران با آلبين دومونتولون و گاهى هم با افـــران يا مهمـانان سوار كالـسكه





 حقيقت نآلئون قصلد و نيتث اين برد كه دوسـت جو انثش بتواند ترس و و
















## 1. Hutt's Gate

لانگ وودهاس تنگگتر مى شود. تبعيدى ها بها درون خانه برمىیگردند و در





 نرسيد.
شام كه معمولاً ساعت هــت شبب حاضـر مى شـود باز هم فرصتى انست برأى تشُريفاتى ديگر -تشريفات دربات
 شـلوار كوتاه ابريشمى مشكى اشا


 خانواده برتران در خارج از لانگـ وود سكونت دارند أين افتخار نصيب







Piquer. 1


بدخلقى مىكند. در خاطلطاتش مىنويسـل: اهبا همكارم درباره جايى كه
 قيمتى تسليمب او نخواهم شـد و به زودى با او دوئل خحواهم كرد.ه
 تصهوبر صحنه جنگگها
 تبعيدى ها بتوانند حضـر قراولان را كه در پشـت پنجره كثـيكى مى دهند و نيز اقيانوس را كه از همـه طرف آنهـا را الحاطه كرده است فرامو


 و نووراز فتط بـه نـإِلئون مـى رسـنـد. بــين سـاير خــدمتكارها مــلوانـان انگُليسى هـم ديده مى شوند كه از آن لباس دـخصوص دربـار امهـراتـور فرانسه مى ليشــند امّا جِه لباسهاى عوضى و مسضحكى ! غــذا مـتنوع و
 گرشـت بريان، دو نوع سبزى و بكى دسر. در لانگى وود مسأله غذا بیى
 است. فرانسويان از تامرغوب بردن غذا شكايـت دارند، مـخصوصاً از










 برخيزد و از سفرهخانه بيرون برود.
 خخرابِ وقت گذْرانى كند. در لانگا وود همانطرر كه مى شود حدس زد















## Ifr













 خيوارى مى كند و مى گويد ساعت چند است






 در لانگ وود را اعاعلام مى كنـ.

## گلاسغو، اوت •198





 هم عالى صحبت مى مرد. هاميلتون اسميت قبل از آنكه نتيجه تحقيقاتش زا زا در مورد ارسنيك شرح دهد از مبهمانش دعوت كرد كه آزمايشگاهش را را از نزديك بيبند.




 ديكر به مدت بيست و جهار ساعت در همان ظرفـهاي مخصوص بـر به
140 149.

دكتر هاميلتون اسميت








 و.جود نتخو اهل داشـتـ، (1)





آز⿰مايشغامى بر روى مر پيدا شـده باشـد؟
 خارج از بدن به صورت ديگُرى ظاهر بمى شـود. در اين ثارمو، سـم در


 اين تار مر از آن كيـــت؟ هاميلتون اسميت در جواب گفت: بـه طرر دفيق نه، امّا در عوض آنتحه كه مى توان با يقين و اططمينان تعيين كرد أين است كه دو يا حندين تار مو منحصراً به يكـ شـخص واححد تعلق داشَنه باشد. شثكلى كه أرسنيك نر موى كسى بـه خــود مـى گيرد درست هسـل اثـر انڭغـت ها علامت مثـخخصه است.

بدين طريق اگر فورشوشود جــند تـار مـرى ديگـر بـه او هـىرسانـد
 كه يكى تار مريش به روش جلديد مورد آزمايش قرارگرفته أسـت يا نه.

 جنايت شــده أست؟
فورشتوفود لحظهأى سكرت كرد سبس با تأنى جواب داد: هاين مو

رنگ از صورت هاميلتون السميت بِريد. فورشوفود لحظهأى ترسيد كه نكند كسى را كه كمكش ابن هده برايش الرزش دارد از دست داده

 آن اسـت كه درذهن او فقط انُگليسـى ها مى توانستتد مسوؤول اين جنايت

هولناك باشند. به همين دليل فوراً اضافه كرد: إبه هر حال من مطمئن




 هاميلترن اسسميت هرگز از كمكى و يارى به فورشو انوفود در در مورد كارهاى















 منظم رشد مى كند (برمبناى هr/ • ميلبمتر در روز كه تقريباً در حدود

يكى سانتيمتر و نـيم در ماه اسـت) بنابراين محى توان برایى فاصلهله زمـانى
 اسـت كه حداكثر مسـوميّت را دربر داثشتهاند و اگر تصادفاً تار مـو در
 مى آورد كه به طور دقيت با تفاوت يكـ روز كـم يا زباد تعيين كنيم كه در انـ چحه تاريخى أولين مصرف ارسـنيكى به مقدار زياد صورت گرفنه اســت.

 الدب و نزاكت بك تار آن را بيشتر برنداشته بود، يعنى همان تأر موئى كـي هاميلتون اسميت آن را تحتى آزمايش فرأر داد و بالاخره هـم الز بين رفت
 عمرش هدئ آثار و علائم بالينى يك مسـوموميّت با ارسنبكـ را از خود


 مو، اين امكان وجود داشتـت كه مشخخص كنيم آيا نابلئون سم را با به طور هداوم مى خورده انست يا به مقدار زياد و به صورت ادوارى. حال كه
 قيجى شده باشنل، حتى مى توان تاريخن دقيت خورد

 امكان به دسـت مى آيد كه پرونلـه جنايت را با به تدريج روزبـهروز دنبال
 براى مردم دنيا توضيِي دهد كه نابئئون به جهه طريت كتـتـه شـده اسـت.

البته براى رسيلدن به الين هلدف اول مى بايست هند تار موى ديعُر امهرانتر را بهادسـت مى آورد. فورشوغود بهيادش آمد كه سرگرد لاشوك

 سفركنــ.
هاميلتون اسحيت و فورشوفود در حالى از يكديگر جدا شـدنلد كه از
 دحضى اينكه توانـست يكى يا هند ثار مو از همان دسته مو بـه دسـت آّورد فوراً به گالاسگو برگردد. اين دو مرد از همان موفع تصيميم گرڤتند مردم را از نتيجه كثفـشـان آگِاه سازند.

## لانگـ وود، سنت هلن، | الزئيه |A|я















اصلىى كتابى است كه در آن روز بعدلزظهر آلبين دومـونتولون مشــنول

 اين برونده جنايى:




 مردان صاحبِ جاه و مقام باربس بردد، معاثشرت علنى او را با با فاسقـُ












| 1. Godin | 2.Sainte $=$ Crgix | 3. Gastille |
| :--- | :--- | :--- |
| 4. Exili | 5. Eggidi | G, Christine |
| 7. Christopher Glaser |  |  |
| 8.Faubourg Saint - Germain |  |  |

گلازره. آن گاه مادلن به بهانه أمور خيريه در بيمارستانها ها رفت و آمل كرد و به هنگام عيادت از بيماران هدايائى مثل مربا، شراب، بيسكويت به
 أين هـايا بالافاصله جان سبردند. امّا هر بار كه جنين بِيش آمدى مىكرد



 سردرد، بى/شتهايى، حالت تهوع، خارش و درد قفـسه سينه مـى ناليّد.
 بيمارى أو را تشخيص مى دأد و نه مى توانست دعالجها|ش كند. ناجِار راه ييلاق در بيش گرفت به أميد آنكه تغيير آبب و هوا به حالش مغيل افتّل. شگفت آنَكه حالثن رفته رفته رو به بهبودى گذاشت. امّا ديرى نیا ييد دخترش راكه در باريس اقامت دأشت نزد خود خواند تا به او ملحتى
 اندكى بعد از ورود ماركيز به بيلاق، عوارض بيمارى دوباره عود كردند

 اينكه بـزودى خــواهـلـ مـرد سـردفتر اســناد رســمى را احـضـار كـرد و
 ثرستارى كرده بود. به محض رفتن سـردفتر مـاركيز كـاسـهالى از شــراب





 شابد هم بيشتر به او ارسنبيك داده بار بود.







 در ائر مسـومويّت با ارسنيكـ بوده است ولى هيّج كس نسبت به ماركيز




















 راز او را هم ناش نمى نـيكند.
 سوءظن برخى از نزدبكانش كه اولين آنها شوهرش بر بوده، على الخصيوص

 سنت كروآ نا گهان درگذشت و واين اينبار بهمرگى طبيعى. اين مرد در در منتهاى




شُرح داده بود كه جگكونه به اتفاق سنت كروآ و لاشوسه مرنكب إيـن




 مى مريزين.









 مرگگ شد.
كثينـى كه مأمور انجام مراسم مذهبى بود بود اور را تحت فئـنـار قرار داد
 برزخ تطهير شُود. ماركيز با سادهلوحى هر چجه تمامتر از الو سورال كرد
(اتحكونه خواهم دانسـت كه من در برزخم يا در جهنمبإل؛ عاقبت الامر بين






 جلاد همكارى مىكرد. سرانجام جلاد با يكى ضربه تبر سرش دا از تـن جدأكرد.
نايلئون و گورگو بعد از آنكه از آتاق آلبين دومونتولون





## كوتبورگ، مه 1981






 يعنى سركرد لاشوك. به قرار گْته گريفون، لاشوكا




 مى شددند و معنى اش اين بود كه نتيجه كار وفعاليتش در آن ماههاى آخر

1. Hanri Gritfon

كمكم از دست مى رفت و جبران اين هـه خحسران اگر غبر ممكن نبود مشكل كه بود.

مورد بررسىى قَرار مى داد. فـورشـوفود روى مسبل مـورد عـالاقهاش زــر
 گرفت. سرخورده و عصبانى بود ولى باور نداشت كه شكـــت خورده
 حوادنیى كه يكى هاه ثبل در پاريس اتفاق افنتاده بود آمارى تهيه كرد.

 هاميلتون اسديت به كار برده بود برايش شرحِ داد كه پِگونه مـى توتوان مقلأر ارسنيك خوردده شلده و همحنين نظم و ترتيب فوا اصـل بين دفعات را حسابِ كرد و در ضهمن از مورخ قرأنسوى درخراست چحند تار موى ديگر از همان دسته موهاى قبلى كرد كه يكى روز پس از از مرگى نا ایلئون از سرش تراثشيله شده و مـارشان با خود از سنت هلن آورده بود و ضهـناً
 سرگرد لاشوكى در جوابىى گرم و مساعد فول داد كه برأى فورشوفود خحنل مالقات با متخصصصـان مختلف در پارلسى ترتيب دهد. وعده ملاقات برأى روز دهم آوربل ساعت ها ه • ا صبح در دنتر امور تاريـخى وزارت جنگ تعيين شد. هحل مالاقات بسيار خــوب انتخاب شده بود: هتل دويرىين 'دركوهجه لاسكاز كه زياد هـم از آرامگگاه نايلئون




فاصـله نداشت. هنل دوبرىين كه متر اصلـى وزارت جنغ اسـت نعداد





 كه با رفيقههايش در آنجأ وعده ملاققات بگذارد.

 نمى شـناخت. در بين آنها پزشكـى از بيمارستان نظامى والل دوگراس

 وحشتى به خحود راه نداد. بعد از خند سال تحصيل در دانشكده بُردو زبان فرانـــه تسلـلـ كامل داشت. حاضران در جلسـه قريب يكى ساعت در سكوت و خاموشى به ستخان او گوش دادند. موقعى كه زشته سخن به دست آنها أفتاد بهنظر مىرسيد كه سخت تحت تأثير دخاطب خرو
 اسـت. به نظر آنها تحقيق و تـجسس مـى بايستى در هـمان جـهتى كــه فورشـوفود بيشنهأد مىكرد تعقيب شود، حتى نبث قبر و بيرون آوردن


 در روز بعد سرگرد لاشوكى، فورشوفود را به هـمراه خخود نزد هانرى
 مســموميتّت بـا ارســنبكى كــارشناس صـاحبنظرى بـود. گـفتگو در آزهايششًاهش نزديك گاردوليون' صهورت گرفت. گريفون و فورشوفود از

 آزمطايشگاههايى را كه فورشوفود سـالن ها در آنجا كار كرده بود بـه يادش آورد. گريفون خيلى زود تو جه مخصوصمي نسبت به تحقيقات داتشـــيند


 در حضور فورشوفود جند تار مو از هـمان زلف پيارزنش وگرانقدرى كه مأرشان با خدد آورده بود بيڭرگيفون داد. از آزهـابشگاه گريشون كه بيرون آمدند، فورشـوفود به كنار رودخـانه

 آن لحظه دأتشمند سوئلـى ترديد نداشـت كه تحقيق و تفحصش بالاخره


 مى شناخت و مى دانست كه آنها هميثـه نسبت به نتيجه آزمايش يكـ

آزمايششاه خارجى على اللخصوص آزمـايشـًاه انگگليـسى مظنونند.

 كرد. سـركرد لاشـوكى بك فورشـوفود اطمـينان داد كه نظر هر دوى آنها شبيه




 گرفت؟ فورشوفود در مدت اهامتش در ثاريس پيوسته از طرح مسـأله هويّتـ قاتل سر باز مى زد امّا متخصصصـان فرانـــوى نآِّار از خود سـوْال

 ديگر محال بود كه بشـود انگليسـى ها راكه هنين منفور بودند متهـم كرد.


 يعنى از زمان انتشـار خاطرات مارشان در سال $190 Y$ همهُ عـلامات و و







همةُ اين كـارنشكنى ها تـمام امكـانات خـود را در عـرصه نـحقيقات و تجسسات بهكار گرفت. در گالاسگو، هاميلتون اسميت هـنوز آمـادگى داشـت كه به يك تجزَبه و آزمايش مو در تطععات كو جكـك دسـت بزند.



 در مدردد يكى حلقه از نزد مـاحب اوليه تا نزد مـاحب فعلى كارى بس هراس انتكيز و جانفرساى میى نمود.



 در حقيقت دل به دريا زدن بود، على الـخصوصكه اين روش دريارجو

 حندالن ارزشثى هم برایى آنها قائل نبود. در دقام بكـ مسحقت از افشــاي اصل تضيه برایى عامه مردم قبل از جحمع آورى مداركـ متقن و فآبل قبول كراهت داشت. با وجود أين يكـ سـال تبل اين وسوسه دردل او راه يافتا
 نوشتّن يادداشُتهايـى كه بعلـها در كشوى ميز تحريرش بهخرابـ رفتند
 نتيجه كارش را به همان شكلى ناقص كه مشغول تلدوين بود منتشر كنـ.

## جيمس تان، سنت هلن، اكبر 1A|9













 آَن را هم به لندن برسانتن. بكى از افسران از خيبريانى برسبد امبيراتور حالـشـان جـطور است؟

خوانسالار جواب داد: الى، بدك نيــت ، كـــى كه مجبور باشـد برالى راه بردن زندگى اش ظروف نقرهاش را بفروشد
 گذارى شد و بول آن هم جزو اعتبار حساب لانگگ وود هـاس هـنظور

 ظريف و حساسش را انجام داده برد. اين مرد باوفايى اهل جزيره كرس يكى بار ديگر ثابـت كرد كه اعتماد نإِئون نسـبت به أو بجا و درسـت بوده اسـت. وڤتتى به خأنه رسيـد برانى
 حضور داشتند به نظر او شرمنده و منفعل آمدند. نإِلئون گفـت: ههر بار
 بكلْى تمام شوده
اين فـروش كه عـمداً در حـضور هـردم انـجام گـرفت يكـى از آن
 سرهادسن لو ' برسر بودجه لانگـ وود دالثـت به كار مىيبـت. هادسن لو طبق دستور لردبانرسـت
 " آنها حكايت مىكرد. مخارج لانگگ وود در مقابل دويسـت و پنـجاه هزار لبرهأى كه انگلبسسى ها برانى نگهدارى سـربازان و كثـتى هایى خـود در
 و خوراكـ و زندگى روزمره ينجاه نفر زندانى بدبخت لانگگوود آن روز

زباد بك نظّ مى آملد مىبايسـت با حقوق شـخص فرماندار مقايسه مى شد كه درسـت همان . .
 مقامات انگليسى را در تنگنا قرار دهد. به مونتولون گفت: (ابه نـوورازَ
 سوئيسى را وادار كرد در حياطلى كه در معرض ديلـ افراد يـادكان قـرار
 بادكار به درد انگليسى ها بخورد انز روى ظرفها كنده شد. مارشان آنها

 لانگـ وود دا به مونتولون سـرد نه به سسردار اعـظم بـرتران كـهـ زمـانى پيثـكار و مسؤول امور مالى قصر تـوئيلرى بـود. بـا تـوجهه بـه گــذشته
 خود بگيرد. در بيست سالگّى همهٔ ثروت پدرى را بـ بآدداد و در دوران سلطنت بوربونهاكه به درجـه زرنرالمى رسيده بود موتمعى كه نايلئون را بـه جزيره الب تبعيدكردند متهم شدكه مواجبب و جيره سربازان خود را بالا
 در لانگا وود شكايت داشتنل مونتولون جواب مي دأد كه او شر هيه از


 بعد بافيمانده شُراب را سرميز غذا بياورند كه بد بن ترتيـب صرفه جويى شـده باشـد.

نابيلئون دربارة كفايت و توانايـى مونتولون برائى مـلـيريت أمـور هـر








 سـنت هلن جلب نمايدر البـي













19V


هادسونلوه فرماندار جزيره سنت هلن در دوران تبعيد نايلئون


هـدلوهأى هاى هادسونلو چحندان ارزشـى برأى او قائل نبو دند. دوك
 آداب و رسوم أجتداع عحيزى نمى دانـسـت مثل هـمهُ النُشخاص نظير تحود آدمى نود حــود و بدگُمانهل به نظر او انستخالب هـادسونلّ بـه عـنوان







و زـحمـت فراوان بكشلد.ه

 أبروى أو بـستگى دأشت، سروكارشى بامردى افتاد كه حــال در جــزيره

 سـوزارلى
 برای فرانـسويان كـار كـند. اليـن دو جـاسوس دو جـانبه مـفلأر زيـادى اطلاعات نادرست به اين افـسر انگكيســي مى دادند و بلدين طريت بود كه
 الستحكامـات فراووان هـم دانشت به نصهرف خرد درآورد، فرانهـسـكى در حعيقـت همـان هيهريانى بود و هادسونلو هـم هرگز از اين ماجرا مطلع

نشـلـ.
فرمانلار زيربار مسـؤوليت خرد خحورد شدله بود. موضهوع فرإر از جزيره الب خون كابوسـى او را رها نمـىكرد. نا بلئوتّ بالهستفاده أز غيبـت افســر


 آمدى تكيرار شود. هايسونلو كه شـنيده بود سابقاً دوبار در سـنت هلن


 2.Suzzarelli
3. Franceschi Genova بهُ Gênes. F

أز ممان ماههاى أول، هادسونلو برخیى از مقررات جزئى و بی اهميت

 منتشركرد و دخصوصاً سـوار بر اسبـ به مـحل سـكونـت برتران در جلگّه



 درخواست جوش و خروشى بين فرانسويان بریا كرد و باعث هريششانى خاطر آنان شمل. بخصوص فانى برتران كه در كثتتى نورش امبرلند سـى







 تهيه كرده بود و در آن قول داده بودند كه هادر آنجا مى ماننده النبته أين




 اهالى جزيره و در نهايت با دنياى خارج كاسته شــــود. فـرماندار هـــون

مى دانست تبعيلىها موڤق مى شـوند سـانسود را الز سر راه خود بردارند




 دوخت و با خود برد. يادداشثـت در انگلـستان تحت عـنوان (أعـتراض سنت هلن، انتشهار يافت. هادسونلو وسعت هـحدودهأى را كه نايلئون حثق داشـت بدون اسكورت انگليسـى ها در آن رفت و آمد كند كـاهش
 رعايت نمىكرد به مورد اججرا گـذاشـت. طـبت ايـن مـقررات يكى افــــر
 نإلئتون سعى مىى انگُليــى ها معامله به مثل بكند. وقتى هحدوده آزاد او را كاهث
 داشـتـ كــه انگگليــى ها بـا مـحروم كـردن او از ورزنش عـنـقريب او را خواهنثل كثـت و روسياهیى و شُرمسـارى را نصيب خورد خواهند كـرد.




 هادسن لو از اضطراب و ناراحتى داشـت ديوانه مى شـد. يكـ مـاه قبل

از آن، لندن درباره خطر فرار به او هشـنار داده بود. شا يعاتى به گـوش



















 اسارتش روزبهروز تنگگتر مى شود. تعداد مالقات كنندگان رو به نقّصـان


در لانگ وودد روزها خاموش تر و حزنآورنر سبرى میشـلـ.




 با نرم كردن او موافقتش را برایى هايان دادن به دوران تبعيد جلب نمايلـ. در مورد اتريش هم همين تصور را داشتـ، تحون فوانسوا الميرا'تور اتريش


 رسيد. گِياه شـناس جوانىى كه به همراه بارون اشتورمر آمده بود از مادر مارشان كه در وين نزد مارى نوئيز خلدمت مىكرد نأمهأى به همراه بكـ
 داد. تنها مأموريت نمايندگان كشورهاى قدرتمند مـتحد ايـن بــود كـــ اططمينان حاصـل كنند كـه نـايلئون هـنوز در ســت هـلن حـضور دارد.


 به حضود بيذيرد. نمايندگان هم بالين امر موافقت نكردند و در نتبجه
 در مورد مأمور عالِيرتبه فرانـــه قضهيه صـورت ديگرى داشـتـت ماركى






 امثال مونشنـو را به دبلـه تحقير مى نگريــت و مى گفـت: الابه نـظر ايـن


 بدارد!! وقتى فهميلد كه مونشنو درباره شيطنتها و بازيكوشى هايشى با



 مى بالِيد. نإِلُون به من توصيه كرد كه اين ودنبالك زينتى" را با يك ماده
 مورد بخصوص انگيزه من مضاعف بود زيرا نآيلئون وعده داده بود كه


 دسـت بزنــهـ،
نإيلئون مى دانـــت كه بيكارى و بى حركتى كه بخخود تحميل كرده به

سالامت او صـدهـ مىزنلـ. در دوران قـرتش بعضى از روزها از صبع تا سُب بر اسب سوار بود. اسبها زبر مهمبز او از باى درمى آمدند جنگاها، گاهى اتفاق مى افتاد كه جندين شـب خحوابَ به پششمانش راه نمى يافت و در قصهر توئيلرى اغلب اوقات بيسـت ســاعت مـتوالكى در شبانهروز كار مىكرد و حالا به جاى همهُ أِينها ساعتاهـا كنار آتش بر افروخته هيزم ساكت و خاموشى میى نشـست. الز يكى سال به اين طرف سالامت و تندرستىالش سخْت نقصان يافنه بود. در ماه مـه
 دصاحبتتد ملاقات مىكرد. از ثقرسـى كه بدان مبتلا شــده بـود گـله و شكايـت داشُت. به لاسكاز مىگفت: هآهاهى من ديگر تـوان راه رفــتن





 أمبرانتور مشل هميثـه دأروهايى راكه أومشآرا تجويز مىكرد قبول نداشـت و مىگفت: ادارو بهدرد اشخخاص سالْخورده مى خحورد.ه ورزش نكردن براى سلامت أو مضر بود، او خود اين موضهوع وا قبول داشُت امّا اين ضرر را بهتر از آن مى دانـــت كه به فرماندار حت بــدهـل بـالو مــل يكـ زندانی رفتار كند و نحذارد به تنهايى سوار بر اسبـ گردشهایى خــود را ادامه دهـ.
 روز قبل از آلن فرماندأر با برتران درگيرى بيل| كرد و دستور دأده بود خانه


نمى توانست نه وارد آن خانه شود و نه أز آنجا بيرون بيايد. يكى سرياز






 دو دسته از آدميان را به خلديت مى




 مى دادند ما را بكتيد بازهم اطاعت مى كرديد؟؟ فُرماندأر كفت: انتخير، |انگليسى ما آدمكش نيستنتد.ه




أسـت د به اين كار خود افتخار هـم مىكند.ه



أهلأى كتاب نوشته شـده عنوان امهراتور به حششم مى خورد بنابراين او






 ترك كرد. جندى بعد تأپئون از اينكه خحرثـنـردى را از دسـت داده بود

 حسـاب شـده بود. به لاسكاز گفت: همن ديگر نبايد اين مرد را به حضـور


 باشـد نقط برایى اين اسـت كه در يلد تَلدرت او گرفتارم.ه
 نقر با واسطه اشتخاص ديگر أدامه داشت. هادستن لو در دفتر كارش در


 در زبر داشت. هر وتت مى خواست فرماندار را مورد ملامت و سرزنش قرار دهلد كه بر روى كاغذ اثر جندان مطلوبى نداشت ازاومـهآرإ به عنوان


محل ــكونت فرماندأر جزيره










 لز شـــيدن اين سـخنأن به او گزارش كـد .
|نـرار مركّ نابلئون




 جواب داد: (اعاليجناب، برایى خريل مواد غذايى و خخورد و خوراك.يَه

 خوردو خحرراك كافى نيســت

 نترهآلات دجار سردرگمى شـده بودند از ستختگگيرى و اذيـت و آنار در مورد بودجه دست برداشُتنثد. اين در حقيقت موفقيتى بود براى فاتح
 رهبرى كند.

Austerlitz 1
 |ميرانتر ناميده تــــــ

## هامبورگ، اكتبر 1991







 خدمتكار سوئيسـى امبراثور بـود در أختـيار دارد. هـفاله فـورشونود را را


 هامبورگ گذاشته شـد موهايى كه نورواز با خود آورده بود دقيقاً بهدرد تجزيه و آزمـايش


از مرگ امبرانتور از سرش تراثشيده بود.













 فورشوفود را نبذيرنت.







1. Reeperbahn
2. Saint - Gall




















 بايد به اطلاو كليفوردفرى برسلد. باقيمانلده موها به همراه باكتها و و نامه

نورداز به او مسترد گردد و بالاخره نتايج آزمايشـات مىبايست هرحـه زودنر در يك مـجله علمـى معتبر درجـه يكـ مـنتشر شــود. فـورشوفود
 شرإيط نشان دهنده طرز برخورد يكى سوداگر آنهم سوداًگر سويُيسى بود
 اين كار بزركَ ندى توانــت زباد هـم مـهم بـاشـد، بــنابرايـن شــرايـط را يذيرنت.
فورشوفود در هواپيمايِى كه او را به كوتبورگى مى برد فكـر مىكرد كه إنتشار مقاله آنها بـى اثر نبوده است و به همين دليل احــــــاس رضـايت
 واسسن ' مـم شناس سوئلى و خود او شركت داشتنثل و در ا ا اكتبر در

 متخصصصان فرانــوى تاريخ نايلثون به طـور اخـصى بــواب دادنــد كـه آزمايشـ يك تار مو كافى نيـــت و أرسنيكى ممكن است از مححيط اططرافـ بر روى مو تشـــته باشـــد و خود آن تار مو هم معلوم نيــــت كه متعلق بـ اهيراتور باشــد. خوشبختانه كليفوردفرى به موقع تلفن كرهد و (اتـحريـمه٪ فـراننـــويان بلاْاثر مـانُد.

## لانگگ وود، سنت هلن، نوامبر 1419















I. در نيـكره جنوبى ترتيب نصسلهاى سـال عكـى نيمكره نُـدالى اسـت. 2. Thomas reade
(ابرو جانم ببين أين حيوان حِه كار دارد؟؟) يكـ رِع بعلد مارشان سراسيمه

 مداركثشان را هم ضبط كرده بودند. شـب اومهآرا با اخبار تازهترى آملد، او به ديلدن هادسوتلّلو رفته بود.
 زندان ديدن كنيل.ه لاسكاز را به داشُتن مكاتبات مخفيانه متهمب كردنلـ الز نظر فرماندار هر نوع ارتباط كتبى يا شـفاهى بـدون اطـلاع او مـخفيانه
 شدهأى كه نا اين اواخر خـدمتكار لاسكاز در لانگ وود بود اعتراف كرد
 كرده اسـت نامـه هايى رأ با خود ببرد. نامههاكـه بـهـروى اطـلـس سـفيل نوشته شده و يه لباس هاى اسـات دوخته شده بود يكى خـطاب بـه





 اوراف اين افسر را ضبط كرد از جهله حـدها صـفنحه نـوشته كـه خـود امثراتور متن آنها را تقرير كرده بود. نانيلئون سخت برآثنفت. يكى از اسرار لانگـوود فاشث شده بـود و

نوشتههائش كه براى شهرت و نام و آوازهاثن در آينده مى توانـست مهم

 سنت هلن برود تاحدودى عمداً مدجبات بازين بازداشتئن را فراهـم كـرديه























در كمال شگفتى، تنها مجازاتى كه براى اسكات





 نوشت تصدليق كرد كه در دامي كه هادسو

 در واقع لاسكاز از اينكه روزى مـيكن است او را الاز آنجا الخراج كـنتد






 و ناكوار بود. آبارتمان محغرى دايُتـ، سلامت و تندرستى خورد او و و



 به شدت بيمار شد.
 رفتند و در آتجا هنت ماه به انتظار نشُستند تا الجازه مسـانرت بـر به ارويا را دريافت كنند.









 برداثتته بود.



 اندوه فرو رفت. لاسكاز به عنوان بكى منشى و يكى مترجم، فرق العاده

به دردش مى خورد. او شخصـاً از گفتگگو با اين اشراف زاده قد بمى كه ان از ساير افسران باسو ادتر و مطلع تر بود لذت مى برد. نالِّلئون از شنيدن اين اين





سن دنى لبخندى زد و گفت:




نديدهام؟

- بله فربان اين حرفها را تكرار مـى كند امّا گاهى اوتات با لحّن و بيانى

ملایبمرتر.


- بله قربان.

المـراتور گفت: اسـم برازندهانى استى است




 تعريف و تدتجيد درباره مردى دانــت كه بيشُتر از هبيجده ماه در خدمت

امـرا'تور نبوده است. در ضمن گفت: المىبينم كه در اين دنيا هرگز نبايد حقيقت را به پادثشاهان گفت و فتنه جويان و متملقان بيث از ديگران بر
 اسـت كه روزى لاسكاز بهترين دوسـت شـما باشد.) گورگو جخرأب داد: لاهرگز، من از اونفّ اسـت. روزى فرا خوراهد رسيد كه اععليحضرت خردشانان او را خواهند شناخـت.


 كردم و آنها را به درجات عالى رسان رساندم با هن پـه رفتارى داشتند؟ من

 مىكنم هجرم و گناهكار باشند!!

## لانگُوود، سنت هلن، زوئيه MIV

 تالار غذاخورى بلكه در اتاق كوجكـ مجاور اتاق خوراب












 دلتنگ مى شد.

در عوض از مصاحبـت أومـ آرا لذت فراوان مى برد. به أين ثزشك جوان كه به هر حال يكـ افسر انگُليسى بود اعتماد كامل نـدانــتـ. او
 آمل مى كرد مىتوانست از دنياى خارج برابش خبر بياورد. اين پزشك هم با درك موقعيتى كه برايش ثيثش آملده بود بـهنوبه خــود نـإيلئون را تشويت مى كرد كه هر جِه در دل دارد با او در ميّان بكذإرد، سبس بـه اتاقـــ مـى رفت و سـخخنان اهـــراتـور را در دفـتر خـاطرات روزانـهاش يادداشت مى كری. آنها اغلب درباره خصايص ملّى كشور انگلستان با









 دل مى ָذ يرفتند و خـيلى سـهل و آســان تسـليهم اراده مسن مسى شـدنـلـ

 كه با تاخخت و تاز بيشـترى بهجلو برأنم، دن در آن زمان نيرومنـدتر از آن

دكتر اومها آرا



 INIV












 الخمر نشان دهد بهطور شــبطنتآٓميزى لذت مـى برد. آداب و رسـوم




 اصهرار داشت كه اوعه آرا بقيه بطرى را بنوشـد و مرنـب مى گفت لادكـتر بنونّ ، بنوش



 هادسونلو بدش مى آمل به همان اندازه براى او ارزش و اهميت ثائل
 هادسونلو انتقاد كند، رفتار او را نسبت به امــبراتـور مـررد ســرزنـش و ملاهمت قرار مـىداد. هـمسرش زن بـلندهاهـت لاغـر انــدامـى بـود كـه صورتش را زبادى آرايش مىكرد و در ضمن به بيمارى انحراف مـهـره ستون فقرات هم مبتلا شـده بود. آشكارا و با باصراحت عـت علاته و احترامش را نــــبت بــه امهــرا أتور مـخلوع ابـراز مـى داشت . بـرادرش ســروان

1. بمهاله به اتغلبــى اسـت '...'Doctor, drink , drink'.









 عظمت و جاه و جلالم را مديون كشُور انگڭلستانم.
 و هادسونلو بهوجود آيد. مسافرى انگگلبسى با هدأيايمى أز طرف برى برادر








 نإيلئون به رسديت شنـاخته اند؟


مــأله حـــاس بود، فـرماندار بـا دربـاسالار روبـرهالانزن ' جـانشين
 نارأحتتان مىكند نگاهش نكنيد. داستان به سرعت برق در همه جاى جزيره سنـت هلن بيجيل. هادسوتلو بالاخره صغحه شطرنج و مهرهها را به هـمراه نامهأى برأى برتران فرستاد و توضيع داد با آنكه أجرأى دقيت هقررات تحويل جنين هديهانى را منع مىكنـد مع الوصف أو با فرستادنت هوافقتت كرده است. نايلئون وسيله برتران جواب داد كه ورقهایى بازى، ملحفهها، سنرهها و مقدار كمىى از ظروف نقره كه باقى مانده، هــهـه و

 تاجحى كه بعد از خحلع امتراتور از مقام سـلطنت بـهدسـت يك انگـليـــى
 شـده آن هم موقعى كه نايلئون هنوز تكبه بر تخت أمهراتـورى مـى زده اسـث! اين داستان مضتحك مدتى باعث تفريح و انبساط خاطر اهاللى
 الارفتار هادسوتلو نــبـت به آنها كمى عجيب و مضـحك اسـت و حـــى

 هلايا را كه از قرار معلوم لامأى


 تثشكر و سباسگزإرى كرد زبرا جند سال قبل نابلئون او را كه به هنگام

مسـافرت بـه فـرانــــه بـازداشـت شــد آزاد كـرده بـود. نـآلئون اطـلـسى جفرافيايى لاسكاز را برداشـت و از منينگ خواست كه راه سفرش را به تبت به او نشـان دهد و بعد هـ بلافاصله ثـليكـ سـؤالات بـى در بـى درياره بزرگَ لاما بر سر منينگگ بأريدنگرفت. مرد انگليسـى در تو صيف
 سؤالاتى هم درباره زبان جينى مطرح كرد و مى خواسـت بداند آليا روسها وارد تبت شدهاند؟ هادسن لو وقتى خاطرش از مسـائل مربوط به شطرنج آسوده گثـت فكركرد كه مـكـن اسـت زندانـى اشث فرار كند. در ماه مارس



 جزيره ردد كرده بود.
با وجود اين در دوهين بار نآيلئون باگُورگّو و مونتولون بر روى نقّشه جزيره خـم شد و گفت: الههتر اسـت از خود شهر و در وسط روز باشـد

 من در اتاقم ماندهام. فرماندار عادت كرده است كه بيبند من جنـدين روز

 خو اهد رفت و در مدتى كه ليدىلو دربارةٌ من سختت سرگرم گُفت وشنود
 مارشان مى داند كه من در اينجا نيستم....a آمّا نا گهان سرى تكان داد و


بهدوراز عقل وخرد اسـت! من بايد با در همين جا بميرم با ابنكه فرانسـه













































1. Whig
2. Porcelaine de sàvres
2.Lerd Hoiland
3. Lord Bathurat
4. Cléopâtre

## گو تبورگ، دسامبر 1991

فورشوفود برايى دريافت نتّجه آزمايشات هاميلتون اسميت ديت دو ماه به














فورشوفود آثار ر عوارض بيمـارى كه در نابيلئون مشاهله شـله بود به
 \AY. نظر مجسـم كرد و نمودار آن را بهروى كاغذ آورد. أز مدتها پيش دريافته بــودكه در طـــول آخـوين مـاهها، بــيمار بـيشترين عــارضهـ و آثـار يكـ مســوميّت مـزمن و در عـين حـال حـاد را از خـود نشــان داده السـت. يادداشتتها و خاطرات منتشر شـده در اين مورد با صـراحت و روشــنـى شهادت مى دادند. مرحله بعدى عبارت برد از ترسيم خطط نما يانگرى كه



 حاد و شديل مى شـلد و هـم در هقاطعى از زمان، بيمارى بـه طور هوفت



 هسموميّت با ارسمنيك است.







قرار دهد. تصوير آخربن بيمارى نإلبنون، لحظههاى بحرانى و حملههاى



 زُانويه و از
 عارضهها ظامراً ثغييركرده بود. حوالى نيمه آوريل، بيمار اندكـى حالـي
 حدود دو هغته طول كتيد تا تا لحظه مرگ. در طول اين ماههاى مطالعه و تحقيق كه در ها واتاق بيمارِ لانگگ وود




 مردى كه اكنون بر روى تختخواب سفرى لانگُ وود آرميده و با با درد ر





 و خيانت هم نبود.

گزارش هاميلتون اســيـت اوايل هاه دسامبر رسيد. خواندن خحط اين


 به تفصيل در نامه خودد شرح داده بود. طبق سنارش كلبفورد فرى بيست



 زمان خـدك و شكننده بودند و موقع بيرون كشيدن آنها از زبر گره نـخ قند چچند تاى آنها بكلْى خورد شـدند. هاميلتون اسـيـيت اين موها را را با



 حههار تا بنج بار بيشّتر از مقدار طبيعى ( / / / در يكى ميلبون).

 هاى سيليكون خالص قرار گرفنند و به مؤسسه تحقيقات انرزى اتمـي




كاغذى چحــباند و به تطعات بنج ميليمترى بربل بهنحوى كه بتوان در

 ارقام



آزمايش انجام داد.
نمودار به شكل خطط شكسته شده ثاببت مى كرد، الرسنيكى كه باعث







 كامل مطابقت داشـتـ. اينك فورشوفود نتيجه تحقيقات حثندين ساله را در مقابل جشــمـان خود داشت. در حقيقت از آن روزى كه با خواندن (ايادداشتها دربـاره وقايع" مارشان مسأله مسموميّت در فكر و انديشه اش دلش جوالثه زد شـش

سال مىىذـشت.
امّا هنوز خحلىى مانده بود كه مأموربتـت به بايان برسد. أو ثابت كرده

1. Compteur Geiger

الـرار مركّ نابِلنون





 كند. خود اين ملاقات مى توانست جالب باشند.

> ياريس، سـتامبر INIV




 مى گذشتـ؟
كنت دارتوآَ ملتب به هاحضرت والآه برادر كوچِك لوئى هـيجدهم










## 2. Pavillon Marsan



كنت دارتوآ


مى كرد. كينهالى آرامشش نإبذير نــبت به انقلاب در درونث خانـه كـرده
 فرزند هولناك جمهورى يعنى بنايارت غاصب تأج و و تخا تخت بود.






 بِيامى برايشت فرستاد و بيـــنـهاد كرد كه اگگر او موفق شود برادرش را بـ
 نآلئون به رُوزفين گفت: البه او جواب نـلادى كه در آن مهورت پايه اين مجــــه جنازه كـنسول أول خــواهــد بـود؟؟ بـعلد از إيـن واقـعـه بـراى (احضرت والال) يكـ فكـر بيشـتر باقى نمانده بود: خلاصـى از شـر بنايارت.

 داثـت عوامل نـابِلئون در آلن نـغوذ يـافته بـودند و در نـتيجهه هــمهُ آن دسيسهها به شككست و ثاكامى انجاميد، فقط يكىى از آن سـوء قصهلها چاییى نمانده بود به نتيجه برسد آن هـم توطئه انفجار بود. در شُبى كه

 مستـى تندتر از معمول مى رانـل و بـبب بعد از عبور كالـسكه منفجر شد. چجندى بعد سوء قصهد قتلى را كه در جزّيرهُ الب اتفاق افتاده بود به كنت دارتواَ نــبـت دادند.
لوئى هيجدهم براى حفظ تاج و تحخت سلطنت خود ناجّار تعدادى از تغييرات را كه از دوران انقلالب و امهراتورى بهجأ مانده بود پٍ يرفت، امّا افراطيون كه كثت دازرتوآ در رأس آنها قرار داتــت در اند يـــه آَن بودند
 به مقاصدش نوعى حكومت غير رسمى موازى تشكيل داد به نام ودفتر
 طلبان و مزدوران بود و همـهُ كـُور را تحت هوشش خرد داثـت و حتى در دولت هم تفوذ كرده بود. (حضرت والال| در شهربانى و در خارج از

1. Petit Bureau

كشُور هم عاملانى داشُت. در ارتش، صنغى كه بين سا ير صنوف بيثـتر مورد سوءظن بود در هر گروهان سه جـاسوس داشت، يكـى در بــين افْـرانت رده بالا، يكى در بين افــران رده پايِن و يكى مـم بــين افـراد.
 بماند كه به غاصـب ناج و تخت نحـد نتوا امد بود. در كافه ها، عاملان هحضرت والالها سعى داشتند با أبـراز

 بدانجا كه برانى جلوگيرى از اين كار اففـرى بيشنهاد كرد كه شبها شـلوأر الر
 كشور را زبريا مى گذاششتند تا توطئـ گران را بيابند.
 سبزيوشان ץكه ارتشیى خصصوصى متــكال از دزدان و راهزتان ملبّس به جامـه مـبز درباريان ((حضـرت والالها بودنل در اغلب شهرستانها دست به ايجاد وحشـت و ترور زدند. در ضمن عمـارت مأرسان هم بيكار ننشـــت و هدزمان تعداد فراوانى از تو طئه (واقتمى يا تحيلى) را كشف كرد كــه
 بگيران״



## 1. Restauration





مرعُ همانجا نعله شـد. سال قبل، قضيهه ديليه' جوش و خروشى در عـمارت مـارسان بكراه
 رياسـت دانشكـده حقوق كرونوبل
 عمرش از فعاليت سياسـى قهر و آشتى دسـت بر نداثـتـ. گاهى سلطنت
 گزارش يك مأمور مخخفى آشكار ساختـ كه ديديه در گرونوبل شـروع كرده انــت به سـربازگيرى از بين مستمرى بعگيران و بة آنـهـا مـرّده داده



 عبوركرده بود اردو زدند تا حماسـها

 بوربونها از اين محل خاطروها
 بدون شليكى حتى يكى گلوله از راه بر گرداند. نآلئتون يكه و تنها بلون اسلحه به طرف سـربازان رفت و تكمهههاى بالتويش را باز كرد و و فرياد
 بكثـد؟ اگر هست بيايد جلو و همين الان اين كار را بكند! امه امّا بــدون

حضور تابِلئون دسته كوجكى كه ديلـيه تـتـكيل داده بود بـراراحنى خلع
 اميراتوره سر داده بود به هلاكت رسيلـ.
در هاريسس آن دويــت مرد روستايى تبلديل شـدند بـه شـش الى هفـت





 وسيع" خبر دادند كه بـه منظور به قدرت رسـاتدن (اغاصب تآج و تخت،
 رهبرى مى كرد كه خود او هم دستگير و اعدلام شد اند.

 امريكا زندگى مى كردند در مبان آنها زوزذف برأدر نايلئون هم برد كه در
 مكنتى است، بنابراين مى توانـــت هزينه فرار برادرثّ را تأمين كنـ. در


 مهاجران فرانسوى بود و گزارشهاى خود را مرتباً به باريد مى فرستاد











 آوردن جزيرها

 مورد يكى مؤّسـسه عجيب و غريب موسوم كرد: دو افسـر طرفلداربنابِارت مشغنول تأسيـس مركز روستابيابيان مهاجر در در






## 1. Baltimore

2. Charies Lallemand
3. Champ d'Asile مزرعه بناهجريان
4. Galveston Bay

بهراحتى به مكزيكى بروند تا زوزف را كه در روياى بأدشاه شدن است
 آنجاست بسيارى أز طرفداران بنايارت هـم در آنجا بناهنده شدهاند يكـ كشتى كرايه كنند و خود را به سنت هلن برسانند؟ در آن صورت ديگر هيّج جيز نخواهــلد تـوأنـــت (اغـاصـب تـأج و تـحتـه) را در رأس گـارد





 وجهه خود را در فرانتسه از دست داده أست دلم كى خحواهل كه باور كنم



 است بــا آزادى او مــوافــقـت كــند! نوشت:((محضى رضاى خدا كارى كنيد كه سنت هلن از نظر دور نباشد.
 صفت همهُ كسانى را كه به او نزديكـ مى شوند فريب دى دهلد، شاهلد اين مدعا همان خدمه و ملوانان كــتى نورث أيمبرلندند ... اگر يكـ عده سرباز در مدت طولانى به نگهبانى از او مسـغرل باشند بالاخره بين آنها


 اسـارت دأشـت باز هـم سـايه غولِآسايش بر هر دو كرانهُ اقيانوس اطلُس سنگينى میىرد. ثضهيه برابى آن اريسـتو كرات ربر كهنه كار سيبيدموى و
 تاج و تخت" در قيد حيات اسـت سلطنت خاندان بورلون در مسعرض خطر خواهد بوي.

## لانگووده، سنت هلن، مارس 1A1^

بنـسى بالكمبـ با نابيلئون در باغ لانگُوود فـدم مى زد. نـإِلئون بـهـ













 مارشان را صدا زد و به أو كَت قيجى بياورد و جهار دسته از موهايش را

YIS
لانگا وءد ــــتـت هلن، مارس 1A1^
برایى بِلرم، مأدرم ، خحواهرم و خحود من بـجيند. ايـن حـلقه مـو را مـن

 در انظار اين طور وانمود شد كه خانواده بالككمب به علت نامساعد بودن وضـ مزاجى خانم بالكمب سنت هلن را ترك مى كنـد ا امّا واقعيت

 كه برأى تأمين مايحتأج لانگـوود برعهجه گرفته سوءاستفناده مى كند تا تا
 عفب بهانه مى گثـت، روز اول سال نو نإِئئون خدمتكارى را با متدارى شيرينى برایى بتسى و خحواهرش به بريار غرستاد. بكى از قراولان جلوى
 هديه را به لانگـوود بركردانند. در ماه سِتتامبر نابيلئون از دكتر اوهـهـآرا درخواست كرد اسبىى را الازلكـ وود به نام مملوك' به بتسى بالكمـبـ به امانت بدهد تا او بتواند در بكى مسابقه اسب دوانى در اردوى نظامى ددورد 「 شـركت كند، بتسى در مسـابفه برنده شد. وقتى اين خبر به گوش فرماندار رسـيد، بالكمـب و اومه آرا را به دفترش الحضـار كرد و آنـها را سخت مورد ملاهـت و سرزنـُ ثرار داد. بتــى هم به نـوبه خــود نـزد هادسونلو رفت. فرماندأر سكوت كرد و به حرفهايش گوش داد، سيس بدون آَكَه كلمهأى بر زبان آورد از اتاق بيرون رفت و در را بشـت سـر





















 فرماندار كُزارش كرديند















 هنگام زايمان دركذ شثته بود.




 خواستههأى سرور و مخخدوم خودد توجه خار



مونتولون را در مررد رنتارش جگگونه بابل تعبير كرد المّا با وجود اين بـه



 خيانت كنند تازه مى شونـ مثيل خيلى هأى ديگر.ه
هر وڤت گورگو، گله و شكايت مىىكرد كه از مصاحبت و ارتباط با زنها هحروم اسـت در صورتى كه برتران و مونتولون در كنار هــــــران خـود

 همان كارى را بكنيل كه من مى كنم.a
 باشد. او فكر مىكرد كه آلبين دومونتولون رفيفه نابلئون استـ و سعى




 نايلئون بود وقتى آلبين وارد شد نإيلئون مشفون الستحمام حال مونتولون را مرخصى كرد و عذرس را خحـواسـت و او هـم از اتـاق


 حسود را برانگيخته بود و مىگقت: اپحه مانعى دأرد اعـليحضرت هـر هـر

وقت دلثـان خواسـت رفيقه ها در خلدمتشان هستند امّا من حاضهرنيسـتم











 همسرش رفتار كند و در ضـدن اضـافه كرد: حتى اگر دلم بحراهـ اهل با آلبين

 جيزى عرض نكردهام وانگهى تصور نمىكنم اعليحضرت تا بدان حد بى ذوقى و كج سليقگگى به خرج دهنده نايلئون كه برآشفته شـده بود به



 امريكا ترجيح مى دهد. در اواخخر ماه فوربـه برإى نايلتُون ضايعهأى بس دردناكتر بيـي آمد.

 (به تشخيص اومـه آرا) درگذشـت. در فهرست اسـامى تبعيدىىها اســم جيبيريايى جزو مستخلدهين ثبت شـله بود، بنابراين كالبدشكافى صـردت



 بود. هـين هي يبريانى بود كه به نإِلئون خبر داد كشُورهأى متحل در نظر

 دسـت مى آورد و به نابلئون منتقل محكرد الـو او حتى مأموريت رد كردن


 جيبيريانى هركز از اسرارشان هرده برنداشتنتد. دوستش أومه آرا بـعـدها

 صهد أقـت و سـاده دل مىنمود. او از اعتمـاد كامل نإيلئون برخوردار بود.ه
 متوالىى أحساس درماندگى مىكرد.



[^3]




 درد براى اولين بار صبح روز قبل به سـراغعش آمــده است. (ادر طـرف الـف









 ضهعيف شـده بود كه اگر يكى دستش را به ميز تكيـه نمى داد و با دست ديُّر شانه خد متكار را نـمىگرفت نمى توانست روى یا با بايستلد. وفتى از
 هـ شود.
نايلئون تصبردش أين بود كه دولت انگلـستان در بیى آنست كه أو را
 بندهايـى كه بر او تحميل كردهاند طورى حـــاب شـده است كه كم كـم أو

را بيمار كند. در اثر مرارت و ستختى ناشى از فتدان آزادى، خون فاس وند




 مىكرد. شكى و سوءظنش بيشتر متوجه شـراب بود. در ماه زوئن گورگو احسـاس كرد يكـ بطرى از شراب نا يلئوت طعم و مزه عحجيـب و غريبى








 هادسونلو دو محموله از شرابهاى تـازه رسـبلـه را بـه آنـجا آورده انـــ

 آزمايـث هرگز گزازرش نشـــ


گزارشهايى كه درباره يكـ توطئه در يرنامبوك' 'برزيل بـه گـوش رسـيـد




















 انگلستان احخضار شود.

## 1. Pernembouc

## گروزونورهاس '، لندن، مه 1994

مابل بروكس

 داشت با فورشَوفود وعدهـ ملاقات گَذاشت







 شـله بود نامها'ى به محقتَ سوئلدى نوشت. در نأمهاش توضيح داد كه دو

حلقه ازموى أهرانور رأ در اختيار دارد. يكى حلقه مو لز بتسى بالكممب


 ناهي خود اضهافه كرد كه أو حاضر الست نمونههايى از اين دو حلقه مو براى هاميلتون اسهيت به گالاسگو بفرستل.
لِيدى مابل در ضمن نوشت كه خون در فصـل بهار به لندن خحواهد رفتت مايل اسـت فورشوفود را در آتجا ملاقات كند. در آن روز ملا"قات نمونه هاى مد در گالسگو تحت آزمايش ترار گرفته بودند و فررشوفرد
 لِيدى مابل در حالىى كه فنجان جِاى را جلدى مـخاطبش مى گذاشـت گفت: از اينككه مىبينم مدركـ مسـووميّت اميراتور را با خود آوردهايــد خوشحاللم. شـما حتماً أطلاع داربد كه أين موضوع هــيـيشـه در فكـر و انـديئـه جل من بوده و أينكـ به صورت يكـ سنت در خانواده ها باقى
 حال بهعنوان بازمانده ويليام بالكمـب بايد براى روشتى كه با آن توانستيد


موهايى كه برای دكتر اسـيـت فرستادهام واقعاً هفيد واقت شدهاند؟


 آَزمايش به كارگرفته شُدند درست يكـ روز يس از مرگِ نآلئون از سـرش

نراثشيده شـده بودند و حالا هـم براى اوليـن بـار مـوهايى در اخخـتيار او



 (F/V در حدود / / اسـتـ. از حلقه موى سرگرد تيد سه تار مو كه به قطعات
 نسبت
 كرد كه مسموميّت عمدى و حسـاب شـده بـود نـه بـه عـلت آلودگـى تدريجى و آهسته از يبرامون و دححبط زيــي

 دانتـمند سرئدى هنوز همان كلمـه مادموازل را درمورد بتــى بالكـيب

بگيرد.



 اطلاع داريم كه اممبراتور در اين دوران جِندين بار بيمار شــد
 باشد كفت: عمه جان بتـى هم خاطرنــــان كرده بود كه امبرا'تور در اين

ايام بيمـار بـدهه اسـت.
مندت زهانى طول كثيلد تا فورشو ثود بـه خود بڤبوولاند كه اين خانم سـالحخورده دوسـت داشُتنى نوه برادر همان دختربجٌه ثـيطان بريار اسـت. ليلى مابل بـه سؤالات خـود ادامـه داد:
 فورشـوڤود توضـيِح داد: اين دسته از مـوها مســائلى يــيــِ آوردتـد.


 ثيسـت سـر، چحـلـه شـده بود آزمـايش نـــان مى داد كه مسهوميّت مربوط به نخــتين روزهاى ورود به سنتت هلن اسـت و در غـير ايسن صسورت
 فرأنــه سم شحورده باثــلـ.
 برخوردأر بود. عمهه جان بتـــى نوشته اسـت كه موهاى او هثل مرى سـر

بحهها لطـيف و مثل أبريتــم نرم بود.
 در هاريسى موقعى كه متخصهصان فرانسـوى هنوز از تـحقيقاتم حـمايت

 نگاه داشته اسـت. بايل اتراركنـم كه اين خانم فوق العاده دوست داشـتنى


[^4]جعبه در بسته دحفوظ نگه داشته بود. در همان موقع به من گفت لامن




 نمى تدانستند كمكى به من بكنتد.
 مسـموم كننده كمكى به شما بكنند؟





 روزهاى حيات نابِلئرن جزيره را ترك كرده بودند از فهرست مظنونين حذف كنيهم. فورشو فود دئل اينكه مى خواستت به سخنانش وزن و اهميتى بدهد
مكثى كرد و افزود:

سـوءظن داشت.
ليدى مابل با تعجب فرياد كثيد: جه گفتيد! مثلاً مى خحواهيد بغوييد قبلً نــبـت به او سوءظن داشتيد؟ ويليام بالكمـب يكـ دوست وا واتحى امتراتور بود و در ضمن مردى فوق العاده شرافتمند كه همكن نبود هرگز









 مسؤول مرگ امبراتور مى دانست. فورشوفود بِش خـود فـكر مىكرد كه مورخـان فـرانـــوى در مـورد سرشت اهريمنى فرماندار جزيره كمى راه مبالغه در بِيش گُرفتند ولى از روى حزم و احتياط دم خرو بسـت و در اين مورد جیيزى نگفت.


نداشُت كه مرتكـب أين قتل بئود.

 سنـت هلن رفتم در آنجا هجز عجيبى شنيدم: تبر چجيبريانى در گورستان
 الحوال كه گزارش فوتشُ در آنجا ثبت شـده بود از بين رفته است. آقاى فرُرشوفود در اين مورد جـه فكر مىكنيد

مسمتو شـده باشد؟
فورشوفود سرى نكان داد و در فكر فزو رغت. در حقيقتت بعيد هـم نبود. قاتل احتياجى نداشُت در مورد چيبريانى به همان اندازه أحتياط كند كه در مورد نابِلئون مـكرد. جـون جســل يِى خــدمتكار راكـالبـ شكافى نمىكردند. آثار و عوارضى كه خحيريانى قبل ازمرگى از خود بروز داد همان آثار و عوارضى بود كه در بكى مســـوميّت حاد با الرسنيكـ بروز مىكند, انگيزه جنايـت؟ قاتل واقعاً حت دانشت خود خحلاص كند. فراموش نكنيم كه اين مـرد اهــل جـزيره كـرس بـود و در خحدمت نايلئون وظيفه جاسوسى داشت و مأمور هخفى او بود. شـايد

 تهره شُخص مســوم كنـنده بردارد. - زنرال گورگّو حطور؟؟ بهنظر من رفتاراو هميشـه عجيب و غريـب برد. ــ راست اسـت كه او آدمى نبود كه بتوان بهآسـانى أو را شناختـ. امّا اين مرد جوان با يكى طبيعت نآرام و برجوش و خروش نمى توانسـتـ
 ندأرم. به هرحالّ او هم جـزيره را در در همان تاريخ ترك كرد كه خانراده بالكحمب تركـ كرده برد.



 مىكيرد, در سال


هـم در ميان گذأُسته بود.
ـ خود اميراتور هم از مسم وحثـت داشـت
ـ در طول حيانث هحند ين بـار سمى كـردند او را بـه تَـتل بـرسانند

 سوءظن داشتـ.
سبـس فورشوفود در هاسخن سؤالات اين خانم سالخوردهه به يادآورى

 كه از ارسنيكى استغاده كنند. بنابراين امكان تهيه ارسسنيكـ در لانگـورود وجود دانتـت و نيز مى دأنيم كتابى كه درباره ماركيز دوبرن ويليه منتــــر

 شـده بود,
فورشوفود اضـانه كرد : هدالسـتان ماركيز دوبـرن ويـليه بـرأى مـن از





 يادداشْهُها



مدت شش سالل براى اين كار مصرف مى شـد مى توانست در يكى باكت كوجكى جا بعيرد.





 همان ابِام بهنام (قصهن سنت هلني)"





 ايام ازدواج كرده بود به سيدنى




 مى تويسد: (إبس اين شوهرى كه مىكوئيد رفتارش با شـما بـى رحمـانه بود












 او مى ستود مثل شهامتش، هوش و و ذ كاوتش، الرادهاش هيحّكدام باب باب طبع زنان آلن عصر و زمانه نبود.


 گفت:

- میى دانيد آقاى نورشونود، موقعى كه الز سـنت هلن بازديد مىكردم


 بريار، جهارراهى كه (هاف) سالخورده در آنجا مدفون السـت...

السـأر مركّ نابلئون
ليدى مابل ملكى بريار را دوباره خربدارى كرد و آن را به ياد علائقى






## لانگا وود، سنت هلن، اوت 1A19











 طهانجه متلاشى خواهـد كري





در لانگ وود روزها با دلتنگى و ملال بيشترى سترى مى شد. نيمى از
كل عمارت خالى مانده بود. از وقتى كه فرزندان مونتولون رفتّه بودند

 مـى آورد. گـهُگاه كـه نـإِلئون از وسـط اتـاقهماى سـاكت و خــاموش





 زندگى كند خاتمه داده بود.


 درصـدد برآملهه بود پيامى توسط نمـاينـده عالىى روسـيـه در ســـتـ هـلن برانى الكساندر تزار روسـيه بــنرستد. ولى حـالا ذر اكس لاشثـابل ايـن نما ينلـه روسيه برد كه پيشنهاد مىكرد تبعيدش إدامه يابلـ و باز هم همان نماينده روس بون كه دربارهُ او گفته بود: ایيكى نفر به تنهايحى كل انتّالاب را در وجود خود متمركز سـاخته امت.) از ساير سـران هم بيمان هم كه با با



[^5]YHV
 كرده بود مورد تأيبيد قرار ذادند و شكوه و شـكايت زندانى سـنت هلن را هم وازد ندانستنتن.
بعد از دريافت اخخبار أكس لاشابِل، روزها نإيلئون خود را در در اتاق


















داورى خواهد كرد.


نايلئون دو ماه قبل از مركش


ريبثنهادات هادسونلو بـاز مـىدانشت. مـنباب مـــال اگـر او شـرايـط



 لانگاوود و بلنتيشن هاس بورج




هيل داششت او را بيينا جِون ريكتس از عموزادگان لردليورهول' بود. اين
 رسمى و ايسستاده به حضور نِذْ يرفتت. إو ترجيح هى دالد كه أز أين بـس به جاى ارائه جتهره امبراتور جهره يكى بيمار واققعى را الرائه دهل. خود ريكتس جريان اين مالاقات را شرح دأده اسـتا اٍمرا بهدرون اتاق بـيـيار كوهكى بردند كه در آنجا نابئون بر روى تختخخواب دراز كشيلده بود. او فَّط يك پيراهن بـه تن داشت و دستمالل الُوان بهدور سر خود بسته بود، ربشیى بر صـورت داشتـ كه معلوم بود سه خهار روزى إست








 دو سـه بارى جابنهجا شلد مثل ايـنـكه درد داشَتا مـن مـطالب زــادى





أين بود كه اينها همه صصحنهسازى است و اين احــــاس را نداشـت كـه
 داد. منتـى وزارت مستعمرات به هأدسونلو نـوشت: (امـالاقات آفـاى
 شكـــت ديگرى برأى نابْلئون.

 ورودش بـه لانگت وود بـه سـراغش مـى آملدند بـدون آنكـه بـهدرستى آـى تشتخيص داده شوند. باهايش هميتـه سرد بود به همين دلبل مى گفـت






 برتران و مونتولون دستور داده بود كه با الستفاده از هر فرصتى به گو

مردم برسانند كه نابلئون سخت بيهمار است.
نعلاد اطرافيانش كاهث يافته بود. يكـ ماه قبل آلبـين دومـونتولرن سنت هلن را ترك كرده بود و سه فرزندش را هم با خـود برده برد. بآيـا



جكسرن' 'انسر جوان انگليسى كه اغثلب اوقات در لانگاوورد به ملاقات
 جاسوس هادسونلو يا هردو با هيجكدامبام؟




















نايلئون بگيرد. امهراتور آن شطرنج عاج را هـم كه علامـت امهرأتردىاش آن همه دردسر برإى هادسونلّل درست كرده بود به أو بخشـيل.
 خداحافظى را بهددتت تماشا مىكرد. وقتى خوانست از كنار كركره دور




 سحخن مىگفـت. خدمتكاران هم رفتند. فقط در همـان سـال شـش نفر از

 مى توانـستند بدون ترديد رفته بودند.

 موقعى كه اميراتور اجازه نداد با زن جوانى از اهالى جزيره الـى كه از او (يا شـايد هـم از خود ناليلئرن) طفلى در رحم داشـت ازدواج كــند. ولى بـا
 دنياى امهرانور بيش از هيش محلدود مىشـد به مونتولوت و مارشـان.
 همراه مونتولون سرى به باغ مـىزد و بعدازظظهرها مـططالب خــود را بــهـ







 افتاد.






 با جبوه مسيموم مى كند. عزيمت پپششك جوان ايرلندى نايلئون را عميقاً متأثر كـرد. بـعـد از از








ستخن مىگفت و باتو جه به أرتباط من با نإِلئون أين موضـوع را طورى


 دريايى كنار بگذارند. دربارة اتهاماتى كه از طرف آن پزشثك جـوان وأرد


 مارشان گفت: (اهرجهه كه بايلد توى شكـم ريخته شود همـه را بريز توى آتش.
 كرد كه نإِلئون فقط به اين دليل كه او بيشــنهاد كرده بود نیـنـيرفت. نإِلئون



 رُانويه موقعى كه نايلئون مطالبثّ را به مونتولون تقربر مىكرد ناگهان از حال رفت و بيهوس شُد. برتران با عجله فراوان پِيغامى بـرأى اسـتوكو
 مونتولون بيئـنهاد أمیراتور را مبنى بر استقرار و اقامت او در لانگُوود به عنوان پِشُكى دائمى بـه أو ابلكغ كرد. اين بار هم هادسونلو به ميدان آملد و دخالت كرد. استوكو هم هم مثل

 لندن براى استوكو رسيده بود توقيف كرد. در داخل آلن نامه نامه ديگرى المى لاكى و مهر شــهه بـرالى مـارشال بـرتران وجـود داشـتـ. اســتوكو وتـتى احساس كرد محازات سختتى در انتظار اوست بـه بهانه نامساعد بردن
 كشتتى كه عازم انگلستان بود جزيره را ترك كرد غافل از إينكه نامهأى هم در همان كشتى با او هـمــفر است و در آن خحواسته شـــده كـه أو را بـه

 دادگاه نظامى حضيور يابد. أو متهم بود به اينكه درمورد وضـع مزاجیى

 بوده) او را هـصجنين مورد توبيخ ڤرار دادند كه پجرا كلمه (إبيارها را بـه جاكى زنرال بنآارت به كار برده أست.
 نظامى بودند و مى بايست در بسـت نحت اراده هادسرنـلو باشثند مسلـواً








بفرستند. البته نابِلئون كه زياد مقيد به آداب و اححكام مذهبى نبود نيازى
 كند. ازاينها گَشته بعضـى از خلدمتكارانش مؤمن بودندو اعمـال مذهبى


 بزُشكـ را هم اضاففه كرده بود.


 آنها نمى دانسـت كه باكشتي عازم سنت هلن استـ.

گوتبورگ، آوريل شا9F1

فورشوفود از آخرين گزارش هاميلتون اسميت هم اططلاع حاحل كردي. سبكى نگارش اين داننشمند اسكاتلندي


 مسألهانى مطرح نيست.



 نوشته شـده بود خواند و بلافاصله بـه هاميلتون اسمـيت بيشّهنهاد كرد كه
 IA IV



ارقام بايين تر از ارقام قبلى بود ولى بالا و بايين خطط منحنى مثل سابتى













 صورت مىگُرفته است. حال فرض كنيم كه أين موها تقريباً هـهار مار ماه قبل






 دانسـت. بنابراين حالا ديكُر فورشوفود ملركى در دست داشي









 در نحاطراتت آن دوره گزارش شده است.
 رساندند كارها خيلى خوب بيثـرفت مىكرد. خهار نمونه ديگر بـه تنها

 تدسخر و حـملات متخصصـان فرانسوى مـخالف فـرضيه دسـموميّت بشـت سـو هـم جواب دندانشكن بدهل و حمـلِت آنها را دنع كند.





 شبوالى خود نامهأى به هامبلتوبِ اسـميـت نوشت.

## NYY. ياريس، فوريه

(احضرت والالها از خبرى كه به دفترش در خانه مارسان رسيده بود












 و بعد هم دوكى دوبرى. امّا اكُر دوك دوبرى قبل از إنكه صا باحب اولادى

بشـود مــمرد ديگـر جـاتثينى وجـود نـداشـت و در نـتيجه دودمـان بورنونّها برجيلـه مـى شـد.
دوك در اتاقَ مخصوص هنريبئُعُان اُبرا بر روى نيكمتى أفتاده بود و
 بازداشـت شـده بود. او بلافاصله پس از دستگير شـدن به عمل خحود اقرار
 ساز اصطبل شاهى. طبق اطلاعى كه بهدسـت آمل أو حتى در حكومت

 تا آن شـب جرأت اجــرأى آن را در خـود نـــى ديل؛ بـا غـرور و تـبـختر

 بروكسل وگان تبعيدشان) فرانـسويانى بودند كه نـختم خــيانت را در دل لــــــريان مـا






 ابد بايل بدنبال هاحضرت والاهه و خاندان شهيرش باشـد؟ خاندانـى كـه
 بر كشرر جاودانى فرانسه سلطنت كنند؟ بادن

VYT. لانگگوود، سنت هلن، مارس



 ملقب به „على) بشنويم؟ امثراتور خوش انحلاق بود. معمولاً سـاعت ه يـا •باه از از خـواب برمى خاست و در كمال بي صبرى منتظر مى ماند كه مأموردرين دولت از از




 بِنجره آتاقم صدابيم مىكيرد.


ـوقتى بهخانهات برگشتى هرقدركه دلت خواست مى توانى بخوابى.

مى گشَودم.

وقتى چحشَمشُ به هن مى افتاد با صداى بلند مى گفـت: بااله زود باش
تنبل، آفتاب را نمىى بينى؟
دفعه ديگر فقط مىگفـت:


 آمل مىكرد. صـدايشن مىزدد: مارشان، مادموازل مارشان بلند شيلد دبگه هو! روشن شـده.


 بعد با لحن عادى مى
 اين درخت را بكارم.



وتتى به كنار درخت ديگرى مى رسيد مىگفـت:
 علف بحينّن، ديگر علف نداريمب.

سبس وقتى به من میرسيد و مى ديد كه با بيل مشغول ربختن خاكى
توى جرخ دستى هستم میگفت:
-أى بابا تو هنوز اين خاكى ها را را برنداشتى؟؟

 رونويــبــــ را تمام كردى؟
_خير قربان





بود.

- ببينم، تو هنوز اين ديوار را نمام نكردى؟ به انـدازه كـافى عـلف

ــــــه قربان

- بعد دوباره به طرف من مـ مى آمد.

- ساعت دو بعد از نيمه شـب بـبـ بود فريان.
- أى وایى!
_لحظهانى بعد از من سيؤالل مىكرد:
ــمونتولون بيدار شد؟
- جیه عرض كنم قربان!
- برو ببين، امّا بيدارش نكنى ها، بكذار بـخوابد.


صبـح تأ حالا جه كار میكردى؟


 ـ آَه روز بـخير، مونتولون.

_اعلبحضرت حالثــان جطرر اسـت؟

- خير قربان، من قبلاُ بيدار شده بودم كه آمدند عقب من
 شـده اسـت.
_ اطلاعى ندازم قربان، من هنوز هيجكس را ند يدهام.
- دوربين مرا برداريد، برويد ببينيد آبا مى شود كثتتى را ديد.


 مى دهد؟
حالا به روايـت آنتو ماركى گوش مى كنيم: اناپيلئون بيلش را در هوا نگه داشته بود. مى خـنديل و به هـن نگـاه

مىكرد وسرش را تكان مى داد. با نگاهش كارى را كه نوى باغ كرده بود
 ديگر لازم نيست اين همه دوا به من بدهيد.ه دوباره شروع كرد بـه بيل زدن امّا لحظظاتى بعلد أز اين كار دسـت كثـبد و گْفت: ه كار ستختى اسـت






 دستى گل و خاك حمل مىكرد و همهٔ لانگـوود را در اين كار شركت






 چحینى تحت فرمان خود داشـت. جه اهميتى مىتوانـــت داشته بـاشـد





















 مححل بودند خبال كنند كه خور خود اوستا



كاردينال نشُ 'طبق درخواســت برتران از رم فرستاده بود. مى دانيم كه رم در آن هوقع بناهگاه خاندان بنا بارت شُـلـه بود كه بـعـد از تـبرد واتـرلو فرانـسه را ترك كرده بودند. ملكه مادر با برادرش كاردينال فتش در يكى





 انتخاب كاردينال فنش تا حلدودى شگفت آور بود. فورودوبوروگار پزشثـى مخصوص ناپئئزن در جزبره اللب و در حكومت صـد روزه حاضر شـده برد به سنت هلن برود امّا كاردينال بِيـُنهاد او را رد كرد و مىى گفت
 خودشت ببرد. در واقع موقعى كه صحبت از تابلويى نبود خـّــت كاردينال حكايتى داشت. ثشش به جالى بوروگار مرد سـى سالهاقى را از اهالُّلى كرس بهنام آنتو ماركى كه مامور خدمت در يكى از بيمارستانهاى فلورانـس بود

 هم فوق العاده عجيب بود. كـاردينال همى دانـــت كـه خـواهـرزادهأت


1.Le Cardinal Fesch
2. Via Giulia
3. Pauline
4. Prince Borghèse
5. Louis
6. Lucien
7. Foreau de Beauregard

از أو بِنهان نكرده بود. در اثر اشختلاف و كثـمـكثى كه با رم بِيدا كرده بود
 هحاز مى دانـــت كه هنطبّق با مغاد عهدنامه منعقله بين بـابٍ و دولت فرانسهه باشـل كه ابعاد وسيع قلرت مذهبى را در امسور مــنـى مسلـود مى ساخحت و برتران در نامهاث درخخواسـت كرده بود كه ها كسـى را انتخاب كثد كه تحصهيل كرده، زير ههل سـل و داراى خلقى ملايـم و آرام باشـد و

 كاردينال، آنتونيوبواناويتا' 'ييرمرد هفتاد و هفت ساله بيمأرى را فُرستاد




 وبنيالىى ${ }^{\text {' }}$ از انتحاب دو كثشيش نبود. زاك كورسو 「 خخوانسالار با همـهُ حسن نيتى كه



 كه برايم فرستادند ديگر مسمكن نبود.ه مونتولون هم عين اين عبارت را



 ياقته آلمانى با معتقدات خاص






 جهار روز قبل از 14 زانويه، أمرياتور أجازه يافته است است كه از از سنت هلن








فش براى همين انتخاب، بكى سال وفت صرف كردره بود و و كاروان

 نمى دانند كشتى جه وقت به سوى سنت هلن حركت خواهد كرد اين

كاروان را سه ماه ديگر معطل كرد. انظليسىى ها تأكيد مى كردند كه نإنلئون دركمأل صحت و سالامت است و به گوش مردم رساندند كها اين پِنج نفر


 قرار دأده بودند به هتـورت برداخت (جان استوكو تازه از ســتـ هـلن



 درگذشت هصنف توسط خود أو بـ ثايان رسيـده بود امضاء كرد.






 خوشحال شـدند زيرا فرمانده كـُـتى بهترين مواد غذايـى را در نـهايت دقت نگاهدارى مىكرد كه دست نتخودهه به سنت هلن تحويل دهد. در
 حاضهران بر روى عرشـه كشتى رد و بدل مى شد مى شنبـلـ بكى از آنها

$$
\begin{aligned}
& \text { برسيلـ به كجا مى رئبد؟ } \\
& \text { ـ بـ سنت هلن. }
\end{aligned}
$$

- به سنت هلن؟ آيا صحت دارد كه هأوه در آنجاست.

ـ فرمانده پِسيدل:كىى
مرد افريقايحى نگاه تحقيرآميزى بهـ أو كرد و و آملـ به طرف ما ما و سؤالش
 تكان داد و بالاخره أين كلمه را بـه زبان جارى ساخت: (امحال اسست.) مـا

 مى شناسلـ چچه كــى اسـت؟ ؟ از او يرسيدم: _ شـما او را مـشـنـاسيد؟
 _أو را ديدهايد؟
ـ د در اوج عظمـت و اقتدارش.

- زياد او را مىديديد؟

ـ در قاهره، در صصحرا، در ميلان جنگ. - خلدمت نظام وظيفه هم كردهايد؟
 گردان دلاور مىرفت.
 فرإموش نحواهنلد كرد. او فرماندهى شجاعَ، برحرارت و دسـت و دل باز

1. Cophtos ، Cosseir ، Samanhout ، Bir-am-bar
2. Desaix

بود. من ملتهاى مليد در خـدمت او بودم.

- بـه عنوان سرباز؟
 آنگاه مرا به مصر بردنل با من بدرفتارى كردنـ و مرا فرو خختند. بـه دست يكى از آجودانْهاى لاعادله (لقبى كه مصـريها بــ زُنـرال دزإكس داده بودند) افتادم. لباس ارويّايىها را به تنم كردند بعضهى از كارهاى خانه را به من سیردنـل از عهلهاشاش خوب برآملم. سلطان از الخلاص و بشـتـكار من راضضى بود و مرا به كارماى شخخصى خخود گماشت. بعل كه سـباز و نارنجكکانداز شـدم حاضر بودم خونم را در راه نايلئون بربزم فقّط كافقى بود يك كلمه بگويد و ما را از خـستگى دربياورد. به محضى اينكه او را مى ديلـيم هـّل اينكه هدهُ آرزوهاى ما برآورده شـده است ديگر از هيِي خيز باك نداشتيمه.
ـ آيا تحت فرماندهى او جنگ هم كردها يلد؟ ــ در كـو فتوس زخمدى شـدم و مرا به مصبر سفلى منتقل كردند. موقعى كه هصـطفى آملد من در قاهره بودم. ارتشَ بـه راه افختاد من هـم به دنبال آنها
 عالمى برأى حهـلها محال اسـت كه نـإِلئون شـكت خـورده و أكـنون در سنـت هلن باشـلـهـه آنتوماركى وقتى به سـنت هلن رسـيد در آن مـحوطه تـنــ و گـرفته
 بالاخخره نظر او را بذ يرفت و ورزنش را الز سرگرفت، گاهى اوتاتات از دست هزشثـك جلديدش عصبانى مىشـد. أين جوان متعلت به جزيره كرس بـا


خصصوصيات اخحلاقى هتكى به خـود و بـا اسـتقالل رأى، بـراى دنـياى محدرد و بــته تبعيدشـدگان سـاخته نثـلـه برد. زنـگى روزانه لانگورود












## Y\&

MY. لانیا رود ـ ـسنت ملن، مأرس


 اعْلـب اوقات نآلتئون الحضـارش مىكرد ولحى به او دسـترستى نـداثــت. آنتر مـركى طليعتاً در مقابل هر قّدرتى تا حلـودى سـركثـ و ياغى بود. از آن تشسريفات ستخت و دشولركه هر يـى از اطرافيان امهراتور خحود را هلزم




 مىكنل بهتر اسـت با وقار و متانت بيشترى جوالبـ بـلهيلـ. وتَتى از كنت دوموئتولون صـحــت مسىكنـل از بكـار بـردن مـونتولون و بـرتران تــها خوددارى كنــلـ. اين طرز صححبت كردن فقط مخخصوص اميراتور اسـت
 امّا على

 اكنو ن در اختتيار داشـت در خاطرالت خصهوصىى اش گفتگّو هاى خود را با



 آنكه آنها را بررسـى كرد، كَفت: هدو ساعـت كالبدشـناسـى برأى كسـى كك









 جهان گگتودند. همانجايى كه خحبال مىكرد در اولِين تبعيدش به آن آنجا



 را الزاين كار بكنم. مى خواستم صنعت، بازركانى، كثـاورزى، علوم و هنر







## rev




 زردهتخمبمغغ و شكر در من اثر بكى مسهل ملايم دلارد. هر وفت كهـ آن را را
















 دوران كودكىاثى را براى آنتوماركى نعريف ميكرد: شبانى سالخوردها از
 (اكشيش كه شـور و حـرارت منهار


















 نــمى شـود.) او هــيزهانى دور از حـتيقت و غـيرموجه انـر ويـرثيل را
 Homère أُـار حماسـى L'Illiade .r

برمى ثـمرد و نتيجه مىگرفت: (اشعر حماسى بر اين نسق نبايد حركت



















 مى يرشاند و او را در كنار ينجره مىنـنشاند و و موقعى كه أفسر بها هـنجره

Mahomet .

نزد





















## نيويورك، فوريه • 198





خانواده تروبتزكوى در حوادث مهيب و هولناك آن دوران دان دخالت
 مستعار دروبتزكوى





## 1.Gregory Troubetzkoy

2.Tolstoi
3. Drubetakoy


5.Serge

سـال INY0 بـه دليل شركت در توطئه و قيام دسـامبريسـتها' بر عـلـيه نيكالاى اول تزار روسيه بـه سيبرى تبعيل شده.
واللدين گريگورى تروبتزكوى، مثل تعداد يى شـمارى از مردم روسيه

 از جنگگ جهانى دوم راه إيالات متحده امريكا را در پيش گرفتص. گريگورى تروبتزكوى نــبت بهَ نابِلئون اميراتور فرإنسـه أحــــاسات ضـد و نقيضى داشت. البته نالِلئون دشـمن روسيه به شَهمار مـىرفت و

 گرفته از انقالب كبير فرانسه در روسيه وزبدن گرفت و شـكـــت او را نـيز بايل در مقابل آرمانهاى انقلابى دانـــت، همانطور كه در فرانـسه نـيز هنين بوده اسـت.
روزى گـِيگورى در يكى, از روزنامههاى نـيويوركـ مـقالهأى دربـاره
 هثندانى قائل شود بريلده آن را ضــيـيمه اسناد و مدارك خود كرد. هنـل سـال بعد تروبنزكوى در يك حراجی، دسـتخطى از نـإِلئون خريدارى كرد. صفحه كاغذى كه در سنـت هلن نوشته شـده بود. بر روى اين ورق كاغذ خطط ناخوانا و سرهمبندى شده اميراتور درباره: طرح و نقشه دومين فصل از روايت جنگگ ايتالِيا به چششّم مى خورد. فروشنده: اين دسـتخط دسته كو جكى حاوى بيــت تار موى نإبلئون را ضــيـيمـه آن ورقت كاغذَ كرده بود و در ضـمن برانى ثروبتزكوى توضيح داد كه أو اين

[^6]دستخط و موها را در يكى لز حراججى هاى لندن به دسـت آورده أسـت.

 ايتاليايمى بايلد سياه بوده باشلد. به آثار يكى از نويسندگان مورد علاقهاشُ دنيز داويداوف ' شاعر و سرباز چريك مراجععه كرد (كه دركتاب جنغ و و
 ظاهر مىشود) و غرق در مطالعه آنها شـد ش شرح وقايع تيلـسيـت را دوباره خواند. در آنجا داويداف نآيلئون رالز نـزديكـ و رودررو ديـلـه بـود و

 بريلده آن را ضميمـه إسناد و مدارك خود كرده بود. بعد از كمى جـستجو و تلاش سرانجام به هويت صـاحب فرضيـه دهسموميّت يِى برد. فهميلد كه وى شخصىى است بنام استن فورشوفود كه در گوتبورگگ سوئد زندگى
 تازگى خريده اسـت برايش بفرستلـ در ضممن خصو صيات أين هوها را 1

 شهرت و آوازه هراوانى بهدست آورد. در YY Yوئيه همان سـال دسـت آخط
 فرستاد. لاسكاز خود نوضيح مىدهد: هاين موها را خودم شــخصاً در لانگ وود جممع آورى كردم آن هـم درموقعيتى كه در ايادداشت هاهِ ذـهر

1. Denis Davidov
2. Denisoft
3. Mémorial de Sainte - Hélène
4. Passy - sur - Seine 5.W. Freser




 لبخندى مىزد گوشّم را گرفت و كثشبل. معلوم بود كه به حدس دري ارِيافته اسـت جِه كردهام.")














 كه هالز وضع مزإجى او در طول اين مدت داريم. از نـيمه اول آوريـل
 پپاهايش قـدرت ايــــتادن نــداشت

 |A|A IN|V
 عين حال فربه هم بود. در ماه اوت وت و از 9 تا IT سيتامبر حالث رو بـ به وخامت گذاشت.
(اباو جود اين، غير ممكن نيست دوهـايى كه شـما براى ما فرستاديد


 ابين موضديع خيلى ضتعيف اسـت نتيجه آزمايشات با آنحچه كه ما درياره












## NYY. سندى بى'، سنت هلن، اكتبر


 كمبانى هندوستان، عضّو شُوراى شهر سـنت هلن يكى از از محترمتـرين



 آسمانى صاف و بدون ابر.




 بود. يكى از اعضاى گروه يعنى كنت دومونتولون از سايرين جلو افتاد و و
: نام خليج كو جكمى اسـت در جزيره سنت هلن.

به طرف سرويليام آمل. وقتى به أو رسـيل، توضيِح داد كه هورن فرماندار


 هـتصر استراحتى وارد باغ شوده







 از قوطى صدلفى اشى كه هديشه با او بوده، آبَ نباتى درآورد و به دخترى






 كه ترتبب دادند او را سخت تحت تأثير قرارداد و از اين همه نجمل و و و

وفور نعمت مات و مبهوت ماتده بود. صبحانه عبارت بود از: هادُنبلان با






 مـوضوع مـورد عــلاقهاش بـعنـى آدابـ و رسـوم انگـليسـى ها در مـورد مثروبات الكلى سؤالاتى كرد. از سرويليام ريرسيل: ـ گاهگاهی مسـت هم مى كنيد؟


 خانـم گرين ترى با دلگيرى جواب داد: ــــه بـه هيَجِ وجه.

- بس هر دو هفته يك بار. -
ـ ـ هر ماه يكـ بأر.

 عوض كرد.




 رسيدند كه در آنجا سوار كالسكهأى شـوند كه منتظرشان انـان بود، نـايلئون







 حــاسيت نــبت به روشنايـى، الشكالْ در تنفس، نهوع و ...


## 19VF مونگابريل كا كانادا، سبتامبر




 محض انتتـار با حرص و ولع مى خوانـي


 كنجكاويئ را برمى انگيخت. نايلئون قبل از آنكه به سنت هـئ هـلن بـر بـرود
 فراست و هوشبارى از مصرف دارورها

 عمرش نمى گذشت. كالبدشكافى و آزمايشـات دقـيت آخـرين مـاههاى



 درباره كيفيـت مرگ أمهراتـور بكـنل و فـقطط بـعل از آثشـنايى بـا اســنـن -
 خاصصى برخمردار گرديل.
 بود و اغلـب اوتات در آنتجا با يكى از دوستان بـزش


 داده شـله بود. مقاله بـه امضـاى استـن فرّرشـوفود بود. اين فـرضيـه تـنها
 بزرگ تردتاريخ را تشريح مىكرد. ويلر تصيميم گرفت با شخخص سوئدى

تداس بگیيرد.
 هكاتبه داشتند. اين مرد كاناداييى كه زياد مسافرت محكرد در خلال اين





1. Souvenir Napoléonien
2. David G. Chandier
3. Sandhurst

 تحت تأثير كارهانى فورشوفود قرار گرفت و نسبـت به آلن علاقهار آى خاص از خود نشان داد. در عوض، در باريس متخصصـان اين رشته به متابله
 بود در ميان جمع، در معابل اينز دانشـمند سوئلـى كه آرا و نظرات جات افتاده و پذ يرفته شده را بههم ربخته بود دسـت در دسـت يكــي يگر جبهـ واحدىى تشكيل مى دادند. بنويلدر بملها بیى برد كه اين درسـت همـان هيزى بود كه فـورشوفود خـوشتش مسى آمد از آن بـا الصـطلاح هاحـلقَهُ


 واكنشى از سوى مخاطب مىشـد به او اطمينان داد كه ارسنيكـ يـيد|
 ارسنيك لز خاكى اسـت كه بمد از دفن جسـلد بر روى آن انباشته شـده اسـت ... در حالمى كه مقالات فورشوفود به طور روشن و آشكار صرآحت



 محقت سوئدى بشــتابد. در لودى
YАY

















 زواياى اين. طرح آن هم با فكرى راحتـ و آسوده يكـ هـتـه را بــا هــم باشند.



مونرآل را براى ديدار خود انتتخاب كردئلـ در حنين إيامى در فاصله بين
 با رنگهاى طلايى و قرمز درختان و گياهان در ماه سيتامبر جلوه خاصيى





 نظرگرقتن سن بالاى مصاحبشى به أو بيشنـهاد مى كرد كه كمى استراحت

 مىكرد . آنحَه فورشوفود مى گفتت در حقيقت اشارهالى بود شايسته و در خور مردى جون نايلئون كه سرسختانه تن به كار مسى داد. فـورشـوفود

 Fذْراندند. ويلر حاضر نبود مسؤوليت افثــاى فـرضيه مســوميّت را برعهلده بگيرد مگر موقعىى كه دلايل فورشوفود را فانع كننده و قابل قبول بيابل. دفتر يادداشتش را از جيب درآورد و سؤالن كرد:

 هيحكس به فكر ارسنيك نيفتاده است؟



دارد. به ععَيده وى بزشكان خيلى دير به فكـر اين اححتـمال مسىافــتند.


 تخصصشثـان در تشتخيص امراض اسـت، فكـر مسـموميّت آحرين هيزى اسـت كه به مغزشان خططر مىىكند.
 آثشنايى كامل داشـتـ. مسـموميّت با ارسـيكى در آن دوره و زمانه فوق -

 عارضهه هأيى كه از يكـ مســوميّت حاد ناشتى مى شـود به هيـِ و وجه قابل

 مسـيوميّت تدريجى فكر بـزشكان آن دوران را مسنحرف مسىكرد. در حقيقـت أين آثار و علائم مشـخص كثنده برإى اولين بار در سال • بF 1 با با
 بابت ناتوانى شان در اين مورد خندان هـم مـستحق مـلامـت و سـرزنت

نيـتنـ.


مسـمو ميّت شـود.

 برتران و على الخخصوص يادداشتـتهاى مـارشان كـه هُـر السـت الز شُـرح

جزئيات آخرين روزهاى حيات امهراتور منتشر نشـده بود. جـون هـهـه عواهمل, و جزئيات در دست نبود نكر هيتم كس به طرف مسـموميّت با





و از آن حرإسـت مى نمـود.
فَرشُوفود اضافه كرد: سرستخت ترين آنها برأى از بين بـردن ارزثى تحتيقات هن آنهايى هستند كه بيم آن دارند مبادا بـه قلممو كار آنها تحاوز

 كند.


 كـخالفـت با من برنـخاسته السـت حتى تعدادى از آنها از من ححمايت هم كردهأند. اهنا تارلز به تأريخْنويــان تعلّق دارد نه به أربابِ علم ودانتش. هتخصصصان فرانسـوى اككراه دارند باور كنٌن كه ثهرمـان ملى آنها بهوسيله
 ويلر در حالى كه به فكـر فرو رفته بود گفت: بِس بايلد اينطور نتيجه
 وضض بلـينــان نبرد. - نـه تنها وضت بـلـينــان نبود بلكه در آن صـورت من اولين سـرئلـى بودم كه بعنوالن رئيس انـجمن (اخــاطرات بسه جـاى مـانلـه از نـا بلئونهِ

فرانـسـويان انتخاب مى شدم. ويلـر اضانهـ كرد.


 مى ماليدل و برخحى عتيده دارند ارســنبك از طـريق يـردههانى لانگاوود سرايـت كرده است و عدهأى ديگر سرأيت أن را بـه دصر فـ يكى دأروى مقوى وتحريكى كننـده حاوى أرسـيكى نسبـت مى دهند.
 نمى تو اند در برابر تحقيف و مطالعهأى عميت دوام بياورد. ارسنيكى كـ از


 وود هم به هـمين نحو مى توان الستدلال كرد مضهافاً به اينكه دراين حـن دالت
 أنها مبتلا بود شكايت مىدانشتند و بالاخره آن داروى مقوى و تحريكى كنـنـه حاوى ارسـيكـ قبل از • • وانگگـهى نـابلئون بـا لجـاجـت و سـرستختى از مـعـرف هـر نـوع دارو
خوددارى مىكرد.

آنگاه ويدر وارد بـحث ديگرى شد.

 اهـهأتور نسبـت داده نـــــه اسـت؟























 فرضيهأى حمايت كند كه در عين حال مى بايسـن آن را رد میكرد. باور

## rı9 <br> 

(دحالا همانطور كه در مورد آثار هنرى گفته مى ششود بياييم مأخذ را را





















 جيزى نيست كه بتواذ به آسانى قبولّ كردهـ

فورشوفود وتتى ديد ويدر هنوز در ترديد بسر مى برد بعد از سكوت كوتاهى هحدداً رشته كلام را به دسـت گرفت و ركت - ويـدر عزبن، بدون شـك پيش خودنان فكر مى كنيد كه اين سوئدى


 نداشتم. بهغير از موهاى هتعلق به مارشان و نووراز تمام نمونـه ها بـدون

 تصادف حچقدر خوب كارها را سروسامان داده است. بعضّى ها كه در مورد اين تحفيقات مشكوك بودند شـكـ و ترد يدشـان را درباره روشى كه براى ڤتل نایلئّون بكارگرفته شده بود بـه بن ويدر ابراز

 مى گذشُـت براى نايلئون شانـس ديگرى بود تا بتواند فرار كند و به فرانــــه برگردد و بوربونها را سـرنگون نمايد.
 هرأس داشتند؟؟ از شخص خود نايلئون كه ترديلى نيسـت. مخصـوصـاً از بازگثـت جنبـُ طرفداران بنإِارت كه هميشـه در ميان ملـت از محبـت

 با ميل و رغبت بيـــترى به زبان مىراندند تا اسـم خود او راً بـلاوه در

 گرفتن قدرت از طرف لونئى نإلئون طرفداراوان بنايارت در در اين مبارزه به بيروزى دست يافتند.
(اهرض كنيد كه كنت دارتوتوآ فرمان ثتل فورى نإِلئون را صادر كر كرده





 درمى آمد و بدون ترديد زندگى آنها نيز برباد مى ريا









 را تككه تكه مىكردند. بدين ترتيب حالاديگر مى بايسـت به سؤال اصـلى كه بـى جواب مانده

بود برگثـتـ. امّا دير وقت بود و هر دوى آنها تصميم گرفتند بخوابنــ و فردا صبح گفتكُو را الز سر بكيرند.







وگفت:
ـآيا حاضر هستيد به سؤالاتى كه به هنگام اوليني ماخقاتمان درلودي از جواب دادنش طفره مى رفتيد حالا جواب بدهيد؟











 موضوع خونــــان نمى آمد. سبــس آنهايى راكه در تمام مدت تبعيد در

جزيره حضور نداشتنل حذف كردند، زبرا ثابت شـده بود كـه نايلئون از





 نمى ماند.





 مباشرت و نظارت امور خانه را بر عهرده ندا براشتـ.


سنت هلن بود.










حساب آورد.

 داده نإِلئون سم هى خورده اسـت نووراز مريض و بسترى بود بود. وانگهى
 آنها نمـى تو انند مـجرم با شـنـنـ.


مارشان سريّيشخدمت. ويلدر با حيرت و تعجب فرياد كثيد: وافعاً مسخره اسـت! دو نفرى

كه وفادارترين اشخاص نسبت به امبراتور بودند! فورشوفود گفت: اتفاقاً تعجبى هم ندارد زيرا وفادارارتربن اشـتخاص
 شوم خود را دنبال كنند و بـه آخر برسانتد.



رشته سخن را به دست گرفت و گفت:







نآيلئون نداشته أست. او قَبل از تبعيد امترانور به جزبره الـب و در دوران



اين طبيعى تر نمى شُود.

ايسـتاد و سیهـ أدامه داد:
 كه درباره يك سلـــله مهــائل ضلد و نقيض مطرح مى شود اين استـ كه


 او هميششه خلاف اين موضوع را الدعا مىكرد. بهعلاوه مونتولون هـيـع دليلى نداشت كه نسبت به امیرانور حقشـناس باشـد و نابلئون هـم با در

 رد كرده بود و با ازدواجَت بآلّبين نيز موافت نبود و جرن مونتولون در اين مورد از فرمان او سربِيجىى نمود نإِلئون او را از كار بركنار كرد. بـعد از كناره گيرى اممِرانور و عزيمتشُ به جزيره الـب مونتولون در صدد جلب حمـايـت بوربونْها برآملد. از طرف ديگـر او در مـحافل ســلطنت
 نزديكان خاندان آرتوآَ بود. بدينطريت به هنگام اوليـن دوره بـازگثـت



از حقوق و مستمرى سربازانى كه تحت فرماندهى إو بودند متهـم شـد.
 زندان بيفكند. با وجود اين مونتولون هـرگز در دادگـاه نـظامى حـضور
 امبِراترِ از جزبره الب بلافاصله به او بيرست، امّا شاهلى براى اثبات

 جنگى بود.
فورشوفرد وقتى به اين نقطه از دلايلش رسيـد شـروع كرد به قـدم زدن و سختنش را ادامهه داد:


 ها يأن مىرسـد! جرا أين اشراف زاده جوران عياش و خوش گذّران بهدنبال هدفى بوده كه ديگر وجود خارجتى ندارد؟ او را مى بينيمب كه در اطرافـ
 همتاهاى او قَدرت را بهدست گرفته بودند. نايلـرىاثش يكى ازنزديكان
 كه در فرانسهه دارد دسـت مىكتـد؟ او مى خواههل برود بهترين سـالهاى عمرش را در جزبرهأى دوردست در خـدمت مردى بگذرانـد كــه هــيـي كارى از دستش برنمى آَيل؟ مونتولون در آن موقي سـى و دو سـاله بود




اهحالا بيبنيم در سنت هلن جه رفتارى دارد. مونتولون رابطه آلبين با

















كثته إست!




 شـده ارتباط داشتـه باشد. استدلال فورشوفود همئ عوامل منعدد را به

صورتى كاملاٌُ بيوسته و پشت سر هم قَرار داده بود امّا ويلـر هنوز شـك و و ترديدشى برطرف نـشـله بود. ناجِار اين شكى و ترديد را با رفيقشُ در ميان كذاشـت. فورشوفود جوابِ دأد:


 انبار شراب و آذوقه سركشى مىكرد كه كليدش را هـم با خــود دأشـت

 بطرى شراب أو داراى علامت در عنوان مخصصوصى بود، كسـانى كه با او



 احتياجیى نداشت كه اين عمل را هر روز انتجام دهد در حاليكه اكر غذا را را براى أين كار انتخاب مىكرد ناحار مى بايستى هرروز اين عمل را تكرار














 نمى خوالمـت كوش به اين حرفها بدهد و همين امر بـ قيمت از از دست رفتن زندگىاش تمام تـند















قاتل هم مونتولون بوده در همين جاست.ه

 مستتحق نرشيدن يكـ آبجوى جاثانه هستيم، فعلاً برويم ناهار بار بحوريـم كه
 مارنگو برابى ما تهيه كرده باشلد


 خوانده شده است، كتابهاى علُمى، مقالات، اوراقِ بيشــهارى كه با خط
 درباره آن صـحبت هـىكرد بر روى كـف اتـاق قـرار داثـت. ويــدر بـاور




 (گرافيكى) بر هبنأى آزمايششات هامبلتون اسـميـت ترسيمـ شـده بود و تراكـم نسبتاً بالاى ارسنيكى را در قطعات مختلف موهايى نشــان مـى داد كـه
 برحسب تاريخ طبتهبندى شده بود و در مقابل آنها ياددانشتها يا كيى به
 العادهأى توأم با فداكارى و رياضت فورشّوفود سـرُالل كرد: هحالل نظرتان درباره كار من جيست؟؟

ويلر جوابب داد: هگوثّى كه با يكى نستخه دستنويس مصرى روبهرو
 لحظات امْبراتور را براى ماحكايت مىكند و به ما اين اهـكان را مىدهـل كه آخخرين خواسته ها يش را برآورده كنيمه. ما بهدنيا خــواهـيم قـفت او

يكى هفته تمأم استن فورشوفود و بن ويلـر آتاقى راكـه بـر كـف آن
 فی الواقع در لانگـوود بر بالْين امهراتور در حالل نزَع حضور داشـتند و غرتِ در تابلوى جلدول تاربحخى شده بودند، فُقط مـوقعى از آن جــدا مى شدنـل كه در يادداشـت هـا و خاططرات كــانى مستغرق شورند كه شاهـل آخرين لحظات حيات نايلئون بودند: لوئى مارشان كه شهادتش اين فكر را در فورشوفود به وجود آورد كه دست به اين تـحقيت بـزنل؛ بـرتران سـردار اعظم بلاقبال كه خاطراتش جون بـا عـلامات و رمـــز خــاصـى

 خوش ويافه اهل جزيره كرس و بالاخره خود مونتولون اسـرارآمـيز. در صنحات بعد، روايات محختلف آنها را با تنهسير و توضيحات نورشونود

 جـايت به وقوع مى يبرندد.




## لانگووود، سنت هلز، رُانويه تا مـ اAY|

اول زانويه





خواهم مرد.ه.

نورشوفود:/ز روى تجزيه وآزمايث موها و طبتَ باددا/تستهاى آترماركى









زاثويه
 حستور داده است كه در اتاق بيلياردش يكى اللله كلنگ بگذلرند. از سردار
 قربان. ولى آيا بااين ماششين مى شود روى برج و باروبى فرود آمد؟ برإى

 ظاهراً اگر بتواند هر روز يكى نيبم سـاعتى با اين دستگاه مشـتول شـود
ورزش خوبى اسـت. اين كار عرقش را درمى آورد.




 اسـت كه امبراتور خيلى سـنگين ثـده اسـت، وزن او از وزنت نووراز هـم كه

 كتار گذاشت. زيانويه YV
مونتولون به هاديسونلو: ... جراحش آقأى آنتو ماركى برابى مرافَبت از او
 مى خواهد. هر كارى كه لازم اسـت انجام بثـود فثّط از طريق حكوهت فرانسه يا انگليس امكانيذذير است. بـرتران: سـهس زُنـرال مـونتولون از دكــتر آرنـوت (پـزثـــى نـظامى

انگليسى كه هـادسونلو پـيــنهاد كـرده بـود) هـبحت بـه مــيان آورد: (امامبراتور يكى پزشكى فرانسوى مى خحواهد. انتخابش را به هادشاه واگڭذار

كرده است.ه
فورشوفود: مونتولون سعىى دارد آنترماركى را از آنجا دوركند. در حقيقت





 و استياط /ز تشيخيص دادن مسموديّت خوددارى خواهلدكرد. درستت مثل

 رسانده/ند. آنتوماركى: شب فوقالئاده بدى برد. امبرانتور در بكى ضغن و ســتى

 Y Y
آنتوماركى: تحليل فوقالعاده ڤوا، هشـمها بیرنگ و تقربياً بـى حالت،
 در معـده. -r زانويه
آنتوماركى: امهراتور در وضع رقتآورى بـود از طـرف ديگـر بـيـمارى نفرت او را نسبت به دارو دو جنـدان كرده است

## r. 0 <br> لانگا وود ـ سنت هلن، زُانويه تا هـ

فورشوفود: تجزيها وآزمايش قطعه موى متعلت بها اين دوره حداكثر تمركز ارسنيك را نشان میددهـ. آبَ زُانويه










 بايد بكوشد كه هؤدبتر صسبت كند (...)

9 نوريه
برتران: (نايلتُرن كارهاى علمى دانتـــندندانى رأكه با خوود به مصر برده



 از مورخان دبگر به أين موضوع المـاره نـــده اسـتـ.

اين شهرها كه به ظاهر شهرهأى مذهبى بودند و سرانجام به استقرأر
 شـدهاند؟ آَياً در زمان قد يـم كثـت و زوع در اين كشورها فقط وسيله باران صورت مىگرفت؟ آيا انقطلابى در طبيعت رخ داده بود؟ من تصور میكنم كه در مركز آنريقا هلت بزرگى وجو هـه كــى اين بناهأى تاريخحى را ويران كرده؟ جحطور حبششه در وسط قاره آفريقا ناشناخته مانده است؟ مسألها|يــت كه دركشٌ مشكل است ولى


 عدهأى را الز طريت مصر و عده ديگر را الز طريق سو آكن '، بندرى كه همـُ
 نماينده دائمى در سو آكن نداريم؟؟ 1 فوريه
مونتولون به آلبين: حـنـل روز قّبل ( (ا جانشين دكتر آنتو ماركى و سردار اعظم برتران برأى فرماندار فرسستادم ....
 مشـكلات اين است كه انتخاب را به بادشاه و وزبرانش واگذار كنيم.

 مراتب بيشتر بود. او خيلى خحوب مى دانـستـكهكتـت دارتوآ درگٔثـتـه خيلى


1. .
.
צY فُوريه
 دوياره به هم خورد. سرفه خشـكه، استغراغ، داغ شــن دل دل و رودههـا، اضططراب و هيجان، دلوايـسى، احسـاس گرماى طاقت فرسـا بـه هــمراه عطثن شُديل.

فV

 فورشوفود: آزمايش وجود حداكثر ارسنيكى بر روى تطهـه مونى متعلت به

هـين دوره طا نشـان مىدهـد.
-1 مارس
 خلاص شوند و حتى او را در انگلستان در باركـ زيبايى جاى خواهند
 اقامت تعيبن شــهه خارج نشودد ...






 به محض رسيدن به نيوبوركى نـامهإى بـراى بـرادرم مـى غرستادم و

انسرار مركّ نايكّون





 rir
 فرام YV















بخواهد. با من آزادى مطبوعات ضرورتى نداشت ....
اصول و كليات انقلاب موقعى بهدرد مىى خورد كه أصول و كـليات

 اصول و كلبات آلن را به دور انداختم.

IV
آنتو ماركى به يكى از همكاران ايتاليايى اشل: در نتيجه براى اينكه از هر

 آَب و هواى أين سرزمين ناشىى مى شـود وعوارضى كه ايـن بـيمارى از خود بروز مى دهن بسيار وخخيم استـ. مارشان: امبراتوركمى از زُله كه برايش بردم بر خورد (....) و در حالى كه بر
 كالسكه رسيد نتوانسـت سوار شود بركّـت به هنزل بـا لرز و سـرمايى بسيار شـد يد كه همهُ اعضاى بدنـت را فرا كرفته بود. ناهار رفت تـوى
 حوله هاى گرم مى آوردند كه من باهما يش را در آن حوله ها بيبحمب. به من

 نورشـونود:احساس سـرماى ثـلـديد در بدن يكى از صوارض مسـورميّت با ارسنيكا است. Y آنتو ماركى: خانم بـرتران نـاكَهان ســرسسيد. (نـآلئون) تكـانى خـورد


بعد از ستط جنين سخت بيمار شده بود) و بعد از لحظهالى گفتگو كه با





 ديگر ادعابى نلارم كه دوباره باريس را با خِواهم ديد زبرا مى بينيد كه آى در لب گور دارم بارم.

W|


 است فقط اسمش را به زبان بياورند. در حاليكه دربارهُ نامطمـئن بودن
 من بگُوييد درد من از خيبـت با حتى مى توانيد به من بغوييد جايش









اينككه در جهل و نادانى غوطهوريّم و داروها را هـم همينطور شـانسـى

مى سبارنـلـ به ديار عدم مى فرستيم (...)

 فورشوفود: كسانى كه ثصلد مسمومكـردن داثـتـه بـاشنـل مـعمولأ داروى تهوعآور را به منظور آماده كردن طرفـ براى آخرين مـرحــله بــي خـوردشـ


 پِلرش خاتـده د/د.




 در عصر نابلثُون، مثل دوران ماركيز، مصرن داروى تهوعآور بسيار بإيج







داروى تهوعآور در حقيقت يكى از املاح آنتيموآن' برد كه جون وار وارد
 كه مخاط معده را هم مى خوردد واز بين مى برد. و و همين مسأله يعنى از بين



 خلاص را خالى كند. YY









 مارشان: ... (أو) از من يكـ بطرى كوجكــ و وتدرى ثيرين بيان مخلوط با

انيـــون خواست. مفدارى داخل بطرى كرد و به من كفت آن ر ا الز آب










زدن آخرين ضربه وكرفتن نتيجه موفقيتآميز.


 توضيح داد كه معده احتباج به داروى ثهوع آور دارد و و وظبفه او او ايـن



 مى ترسبد مبادا بيمارى نووراز طولانى شود خري


 دومونتولون كه امهراترر روزها به پرستارى ها و مراقْتـهاى او عـادت كرده بود بیى درنگ پيشـنهاد كرد كه مراقبتها بحيرد. اهيراتور موافقت كرد كه او از ساعت 9 تا ساعت دو بامداد در
 كنت دومونتولون اضـافه بر سـاعات روز كه در كتار امبراتور برد خحلـمات


 به مراقبتههاى او عادت كردهام اگر بيبنم مراقبتهاى او كافى نيست

Y Y Y Y Y


 نمى بينم جز آنكه در نوشيلنى كه خود آو النتخاب كرده است و و يـا در مايعات ديگرى كه مىشـود به او داد مقدالرى داروى تهوع عآور بـريزيم








همـين جا قّطع شـد و او ديگر از اين مقوله با من صسبـت نكريد. \&



 اگر أدعا بكنـد كه بهتر از ديگران مى فْهمـن حقه بأز شارلاتانى است كه

 مشورت كنم؟ با انگگليسـى ها كه نحت التاء و اغوا؟ى هادسـونلو هستند؟
 آرام بگبرد آن وتت دوباره شبروع كردم. با مالاحفت به من گفت: الخيلى

 آرنوت جرأح گُردان Y رجوع كردم و از عارضهها و اوضاع و اححوال كلى

 Y. بـه بيمار يكى مسهل شخورانلـه شود.

 او گُْتم سرش را تكان داد و در حاللى كه جندلان راضمى بهنظر ندـى رسيلـ اضافنه كرد: هاينهـم طبابـت انگّليسى ها! مارس YV


سردار اعظم حالتّان حطور استـ؟ -قربان حال من بسيار خحوب اسـت.
 اين نوشيدنى هاى مـخلوط بـا داروى تـهو عآور اعـليحضرت حـالـــان
 به من شده بود خبر نداشـت و ففط شكى و ترديدى به دلــ راه يافته بود

 اججازه مى دهيد كه با گذاشتن نوشيلنى هاى تهوع عآور بر روى ميز هن هرا

 جوابش اين اسـت؟ شـها كه از همـه جيز اطلاع داشـتـيد! از اتاق بـرويد بيرون! هن هن خشكم زده بود، اميراتور هرگز اين طور با هن صحبـت نكرده
 اعليحضرت قول مىدهـم كه روحم خبر نداشـت كه اين نوشيدنى ها با با داروى تهوعآور مسخلوط شــدهانــــ درسـت السـت كـه ديشبـب در اتـاق اعليحضرت دكتر به من گفت كه لازم استت همهُ نوشيلنى ها با داروى









خـد مأت و كــكهانيى راكه بيـينـنهاد مى كنم رد كنيد جان شـما در معرض

 است؟؟ه اين حادثه باعث شد كه امهراتور از صبح تا شـب اوتاتش تلخ باشلـ. وأدارم كرد هر جه نوشيلنى روى ميز بود هـمـه را لاز بنجره بيرون


 مرتب عقبم بفرستد و يا من همين طور بكـ بيند در حال رفت و آملـ و


 بكذارند.
مونتولون: امبراتور در رد كردن كعالجّات دكتر آنتوماركى سرسختى بـا به

 غذا يـ مناسـب خرد را معالجه كنـ.
فورشوفود:/شاره به شـربت جوشانلـه بادام را نبا يلـ سـرسـرى گُرفت. طـبتّ


 آن را با ثـيره بادام تهيه مىكردنلد وگاهیى هـم به كمكى بادام تلخ آن را غليظ

كرده عرق بهار نارنج به آن مى افزودند.اين ثـربت يكى از سهه عالمى بود كه
 P9 مارس




 (دومونتولون) گفتم كه لازم است من حتماً رُنرال .



 از اين موضهِع جيزى نمى اندير اند مونتولون جواب داب داد: بله اميراتور بيمار




 به زور داخل شويد؟

- در صورت لزوم آرى، درِ اتاقش را مى شُشكثم و به زور وأرد اتاق

خواهم شــد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ مهـم نيست من أين كار را خخواهم كرد. } \\
& \text { - بـس مسؤول عواقبش هم خحواهيد بود. }
\end{aligned}
$$
















 تختخواب دراز ميكشـبـ.

اول آوريل
مارشان: امِيراتور راضمى شـد كه دكتر آرنوت از او عـيادت كند. به كنـت


جانكاه من سردرمیى آورد. براى او نهايت خوشوڤتى السـت كه از حال زار



 بدهيد بعد أو را نزد من بياوريد
هادسونلو به آرنوت: دكتر آرنوت بايلد مطمئن شُود كه آيا زُنرال بنايارت


 بنابِارت بوده اسست دكتر آرنوت بايل درخواسـت كثد كه او را در حضور


 آن وقت دكتر آرنوت اين بيشـنهاد را قاطعانه رد مىكند و و خوراً فرماندار را

آرنوت به معاون فرماندار: آنجَه راكـه مـونتولون مـى خواهـــد درسـت





 زندگىاش را در حال حاضر تهد يد كند نديدم.
 دستورات فرماندار استا















مارشـان: ساعت 9 صبـح دكتر آرنوت به همراه كنت برتران آران آمد. امبراتور



 مى كنيد كه اين درد از باب المعده باشد كـه مورد حمله بيمارى قرارگّرفته





 داد كه هر يكـ ساعت به يِى ساعـت بحخورد.

اول آوريل
أنتـوماركى: ضعفـ و بیىحالنى فــوق العـاده، نـبض ضـعيف ونـامنظم، ضربان بين هغتاد و خهار تا هشـتاد در دقيقه در حال نوسان، حرارت بدن







 نمىتوانم اين حقيقت را كتمان كثم كه مى بينم نابِلئون به با بايان عمرش


 † آوريل
آنتوماركى: تـب تمام شب ادامه داثــت و در ضـمن احـــاس سرما و گرما

كه متناوباً قسـمـت پائين پاهایى بيمار را دربرمىگرغتت دست بردار نبود.

 مى دهل. فكر و خيالثش از كابوس و خخوابهاى وحشـتناك هريشـان و آشَفته است - حالت نهوع -أستفر|غ مـواد بلغمدى، عرق لزَج و جسبنـده فراوان.

F آوريل
توماس ريلـ به هادسونلو: دكتر آرنوت به من اطلِع داد كه پحندين بار از اوعبادت كرده ولى هِيع وفت او را در آن ححالت وخحيمى كه آنتومـاركمى توصيف مىكند نديلهه اسـت. برحــــب اطلاعات بـهدست آملده الز ساير منابع خبرى هـم به نظر نمىرسـد كه زنرالل بنايارت بـه يكـ بيمارى سختى
 برتران حال بيمار را از دكتر آرنوت זرسبيد او جوابب داد كه بـه نـظر او

خطرى مترجه رُرال بـأ بإرت نيسـت.
اوايلـ آوريل
مـارشان: قدرى شريـت جوشانده بادام كه روى ميز بود برايشت آوردم در




「آوريل
 نزد خود نگاه دارد. فكر میىكند اگركمى با ححرأرت صصحبت كتد نظر او را

نسـبت به خود جلب خوراهلد كرد. بنابراين گفـت:
 الين هجه شبها به عنوان آجودان ميدان جنگُ در كتار شـها يـودم حـالУ

 بهدرد كارى بخودم ...) أمبراتور جواب داد جاد: لزومى ندارد. 9 آوريل




 دوروبرش مىرسد.












 راه بهدر برد همانطور كه گورگو را الز راه بهدر برده بود..... سردار اعظم
 آنتومـاركى به فرماندأر گنت كه مى خواهذل بـه اروبـا بـرگردد. تحـون


فورشوفود: نالِنْرن در ايِن برهه /ز زمان بر احساسـات خـود تسـلط كـاشى
 مىافشـاند؟ هسلماً برتران كه نبرد زبرا همسر خود او را بهباد تهمت و افترا
 سعى كرده بود با دوذ وكلك آتتوماركى ر!الز آنجا دوركند. -1 الآ آوريل



 دا آرد كه من خودم شب هنگام آنرا بردم به منزلن كنت برترانـ.







وقتى به حضورش رسيدم، كفت: ا(دكتر مربض شمدا مى خوراهـلـ از اين به








 اثر جندانى نبختيد و استفراغ ادادامه يافت.


 با آوريل








[^7] وحشيتناكتر از انقالاب ما روبـهرو خـوأهـيد شــلـ طـرفداران حكـومت






 امهرأتور اباللاغ كند. ها آوريل

 \& آٓوريل
 مى بيند او موتعى بايلد ازغم و غصهها
 او رفتارى تند وتشدّدّآميز دارد.





1. Marlborough






 جندى قبل بود كه اعليحضرت مى فرموديد رفتار من در حد كمال است است جه شده اسـت كه در مدت كوتاهى اين همه لطف و وعنايت اعليحضرت

را الز دست دادهام؟





من نيـــت .




 افترا قرار نـكرفته استـ؟
 نمى دانم. زن بسبار خوبى اسـت امٌّا من عادت نكرددامام او را بيبنم. ــاو مىتوانــت باعلاقه و محبت زياد از شـما پِرستارى كند. او از

 لـحظه باشدل





 مطمئن باثبيد كه فكر ديغرى در سر در دارند. ها آوريل


 كرد دو آ آوريلره مشـغول نوشتن شـد .....



 كنه ميل كرد.

مارشان: امبراتور دوزهایى IV و IA آوريل جند ين ساعت را بـاكـنت

دومونتولون گذراند و حون از عرق شَيرينبيانش خسته شـده بود كمى
 جوشاننه بادام كه روى ميز كنار تخختخواب قرار داشـت نوشيل. 1 آوريل
 توى شكم احسـاس درد و سوزش طاقت فرسايی میىرد. بـدنش يـن كرده و خخبس عرق لزج شده بود. مدام حالنت تهوع داشـت و استفراغ نا

 هـمان شـريت مقوى اســت كه ديروز خورد.
برتران: ساعت هو ونيم صبح امتيراتور سردار اع اعظم را الحضـار كرد و و به













YY Y

الستْراغ كرد، بعد از مدت كمى قسـمت أعظم آنجه كه ساعت 9 خورده بود به أستثنأى كنه كنه را برگريرداند. 19آوريل
 مى كنتند يا در شهر؟ -در شهر قربان.
_شتصمى كه أمور داروخانه را برعهده دارد بهممراه فرماندار آمده
است؟

- خير قربانا. ــ آيا توماس ريلد (معاون فرماندانا) او را فرستاده أست؟

 برتران: بكى نفر برأى أمبراتور كتاب مى خواند و و غانلباً اين كار را برتران انجام مى داد. أمروز نوبتـ ماجراي
 اضافه كند.
مارشان: با او تنها بودم، در كنار تختخوابشش ايستاده بودمه، به من كفت:





اعتماد واين مقام والايحى كه او مرا بدان مفتتخر كرده بود بـاقى بـمانـم. دسـت خوش هيـجانى عـيق شُدم، به هن كفت: (امن نزد سردار اعـظم يك وصيتنامه دارم كه بعد از مرگُ من بايد آن را بازكند برو آن را بـگبر و بياور نزد من.a ووتتى إين درخواسـت اعليحضهرت را به سرداراعظم ابلخغ
 داد به من، بـى آنكه بهمغزش خحطور كند كه امِيرانتور در فكر آن اسـت كه تغييرات جلديلى در وصيتناهـاش بلدهد. امهراتور هاكت راگرفت، لاكـ و تهر آن را برداشت، صفـحات وصيتنامه را مرور كرد و بعد آن را از وسط ِِاره كرد داد بـه من كه بينلازم نوى آتش. اين أورافَ كـه بـه خــط

 بين ببرم!... لحظهأى بعد أورات در شـعله هأى آتش بكلى سـوختنل و دحو و نابود شدند بیى آنكه من از محتوأى آنها جِيزى بدانم. آنتو ماركى: ساعت يكى ونيبم باملاد وينيالقى را أحضـار كرد و به او گقت:


 آن وتـت در اين خصوص وارد همهُ جزئيات شلد و دستورات غريض و
 آورد و تاموثعىى كه مرأ به خحاك نــيردهاند از كار باز نتخواهيلد ايستاد.ه آوريل YY مارشان: امروز يقيناً يكى از خـسته كنندهترين و اندوهبارتربن روزهايى

Chambre Ardente . 1


بود كه اميراتور در ظولن بيمارىاش با آن رويهرو شـده اسست. صبع تا ظهر
 آنكه بسيار خـسته مى تمود مرا در كنار تختختوابشش نشاثن و دسستورات مؤكلد و رسمى به مجريان مفاد وصيتنا
 آنر| امضا كرد.
در جريان اين كار حندين بار بار حالت تهوع به إو دسـت داد دي كه مجبور



 تمامشش كرد. حالاكمى از شراب كنـي



 خبر دادنلد سردار اعظم و يِّشـكان آمدهانداند.






## 1. Buonavita

نشان داده مى شد و در آن از هر حه كه به اميرانتور تعلق داشت نـت نام برده
 خطاب بـه أمرأتريس بود.








 حق إين كار را داشت و امروز هم كه بايـئ لب گـور است از از اليـن كـار
 (...)
 سردار اعظم به مونتولون نزديك شورد اري



 (...) يكى مبليون به سردار اعظم مى بخـــد و همينمبلغ بهمونتولون....






 وصيتنامه را الهالاح كرد.



 و يكى قطعه زمين مرغوب در ها الى 4 فرسنگیى آنجا بخرد





بَبون آوريل خود را اداً كنم حتى ديون دوران كودكى/م را.ه

بر تران: احتمال اسست سعى اش بر اين باشد كه برإى خود حقى دست و و با كند. مى بينم

كه مونتولون براى ارث و ميراتّى كه به من مىرسـد راه تملتق و مداهنه


جماف كوبيل.
㦊 آوريل
برتران: دائداً تكرار مىىكند كه خانر ادهاش بايلد رم را بـه تـصرف نحـود
 خانرادههايحى كه مورد حمـابـت با بيها بودند ...

ها آوريز
برتران: امهراترر مى يرسـد آيا در لانگّ وود بادام تلخ بيدالمى شودد ايـن


بكى بار آن هـم سه سـال قبل.
 از فرصت استفاده كردم رفتم داروخانه, بههحض اينكه تـنها مـى شـود




به قهقهه خحنديدن.





 /فزودن بادام تلخ شربت كثـنـده مىشــــ

ع آوريل
برتران: أمروز به نظر مىرسيد كه هحافظهاش را الز دسـت دأده اسـت.از ده روز بهاين طرفـ گاهی اوتات يكى سوّالل را دو يا سه بار تكرار مىكند و بعل هـم يادش مى رود كه به أين سؤاللات جوابِ داده شـله اســت و گاهى نيز بِرت و پالا مىگويد البته ته زياد. خانم برتران ... آمل به ديدن امثرانترر. مونتولون خبرش را بـه أمیرأتور
 گفته اسـت): لامن خانتم برتران را نديلدهام مىترســم دهحار هيجان بشـوم .


داده باثشـهر.ه)
 به بازوى سـردار اعظم تكيـه دأده بود و از طرف ديكر مارشان زير بغلـث
 به سـردار اعظلم كفتـ: هأمبراتريـس ... بايلد مراتب تعليم و تربيت يسرش و و حفظ و حراست جان خحود باشد و بـ بورلولهـاكـه مـى خحواهـنـد از


آوريل YV
 از او برسيد آيا ميل, دارد در دستكّاه امهراتريس خـد
 شــما مىكنم راضى خحواهيلد بود.ه من از إينكه مى ديدم دكتر آنتوماركى دوباره هــمولل لهُغ و عنايـت امهراتور شـده الست لذنت مىبردم. آنتوهـاركى: نآيلئون بالاخخره قَبول كرد كه از اتاق كو حكـش كه نه راحـت







 را به دقت مورد آزمايش قرار دهيد و و درباره آن گزاز









 १










 حافظهاش را به كلى از دـــت دأده باششل . هر وقـت أمبراتور را ببينيـم يكى مشــت سؤالالت از همـين قبيل مطرح هى شـود. ... سنگگينى گوشش از ديروز تا به سال به طور عجيبى أفزايش يافته

 بيش سنـگين أسـت ولى هرگّز جنين چحيزى در او نلـيده بودم. ...


 برسانـم: ناهـه به امْراتريس كه ضـمن آن دكـنر بـايد مسعرغى و سـفارش
بـُـود.

هـبح بيــتـ بار سوّالل كرد آيا آجازه دأرد تهوه بنوشلـ. جوأب دالده





اشكـ در جشتـمانم حلقه زد. آرى أين همان نإيلُون كبير اسـت كه اكنون نگون بخت و افتاده و متواضم شده اسـت.
... از ساعت يكـ تا ساعت سه بامداد بكـ بند سـؤالاتـى را تكـرار مىكرد و هر دقيقه مى هرسيل: البهترين شربت كدام اسـت؟ ليـموناد يـا شوبت جرشانده بادام؟
مارشان: زنرال (مونتولون) قبل از خروج از اتاق مرا بـه كــارى كــــيـد

 تأ در بازگشت بـه امضاى امبراتور برساند زبرا اگر امسروز آنـها را امـضـا

 در متن نامهها به هيح وجه تغييرى ندأدم حتى همان تاري آنها نوشته شده بود يعنى YV آوربل را تككرار كردم در صورتى كه آن روز Q4 آوربل بود.
 كنـت دومونتولون در كتاب دو جلدىاش كه درباره سـنت هـلن مـنتشر


 برتران: مونتولون مىگويد كه أمبراتور هوش و حراس درسـتى نــلارد.
 خرد او يعنى مونتولون بها او دبكته كرده است ....

آنتو ماركى: ساعت 9 صبح بيمار تقريباً تبشى بريده الست و و نسـبـتاً آرام




 تب ناگهان بالا رفت.

 -برابى اينكه مريض بود. ــبا الجازء من رفت؟


مارشان: اولن مه ساعت (ا صبـح كنتس برتران وارد اتاق شـد و بـ با بالين.










آنتو ماركى: نبض ضععيف ولى تند در حدود صدتا در دقيقه مىزنل. با



يافته است.
برتران: امهراتور سؤال مىكند: هأومهآرا همين جأست؟ه
ـ أو رفته قربان.

- عجب من نديدمش شما او را ديديد؟ از شـما اجازه گرفت؟
- بله.

- فرماندار.

ـ بـله قربان.
- يس با اين ترتيب ديگر برنمىتردد؟

ـ خـير ثربان.

- خبرش را داريل، مى دانيلد در لندن جهه مىكند؟

ـ
ـ آقاى بالكمـب خطرر؟ او كجاست؟
ـ أو هم از اينجا رفت.

- جیى، او هم رفت؟ جـى؟ - هند ماه قبل.
 (امهرأتور ده بار اين جمله را تكرأركرد.) S آنتوماركى: ساعت Y بامداد تب بالا رفت، هذيان شروع شـد ... ناگّهان

نا بلئون همهُ نيروى خود را بهك كار گرفت و از تختخخواب بريلد روى زمين




 كمى بهارنارنج و چنـد فطره تنتور ترياكي و اتر درسـت شـده بود بـه أو
 تاريكى مطلّق او را بلند كنيم، جايش را عـوض كــنـيم و بـرستارى ها و





 خود نـــان مى دادند اميراتور را تحت تأثير قرار مىى داد. سفارش آنها را بك افسران مىكرد. دنُّ مى خحواسـت به آنها كمكى بشـود از آنـهـا حــمايت








ترديد از مهمان شـريت جوثـانـهـ بادام تلخ درست مىثــد كه با با عـرق بـهار
 تهوعآور ويادام تلخ) برایى وإردكردن ضريه نهايهى در دسترس يود. r
آنتوماركى: امبرانور دو ثا بيسكويت باريكى سبك، كمى شراب و زرده




 تسـكين دهل. مقدأرى شير فرد


 در حالل مرگى جلوگيرى كنم.




 جمله را تكرار مىكند.
























 او خواههد كذأنـت .... آرنوت هم روى عقيده خودش يافشارى مىكرد.









 خود ملاقات كرد.
آنتوماركى: برایى آنها عارضهاهـأى بيمارى را شُرح دادم






 ماركى دومون شنو: آنگاه رفع اختلاف به مونتولون


1. Shorth
2. Mitchell
 4. Calomel

فورشوشود: مونتـنو به دون و كلكـ مونتولون بـر عـلـيه آنـتوماركى أثـاره

 حكم قتل صـادر شـود.
كلومل داروى معجزهآساى آن عصربود.اكَربنخراهيمآثر آن را با دارهـى
 را دائماً در مواردى كــه ســـير داروهـا اثـر تـمىكردنلـ بـه مسوازات داروى
 بتوانلد نالِّكُ را از شُر يبوست مزهنش نجات دهلـ.


 كردن كلرورجيوهTآست كه بهلور طبيمى در كلومل فعاليتى نلارد. طورالى




كار خود /دا هـ مىددهنـ.

 جلوكيرى ازاين واكتش و دفاع طبيعى معله برد كه داروى تهرعآلود جندى













 ذكر تاريخ): (اما سسه روز در اضطرابب فوقالعادهاى بـهسر بـرديم. بـيـمارى




 مارشان: بعلد از اين جلسـه مشاوره پزشكى صهدايم كردند كه به امهراتور كلومل بدهم. دن به سردار اعظم و كنـت دومونتولون كفتـم كه امهراتور

 نسبت به دكتر آنتوماركى در موفعيتى شببيه موقعيت فعلى بهاياد داشته

بانشيد. سردار اعظم با همان مالاطنت و مهريانى هميشئگى اشى به مـن















 است. آقاى وينيالى هم متوجه قضنايا شدل


 تصميم سخت مخالفت كردمر.
 خرج مى دادند كه ساعت 1/0/0امبراتور شـكميُ أجابت كرد. مدفوع

سياه رنگى، برحجم و بيشتر از ساير دفعات از يكى ماه به أين طرف بود. سن دنى: شـبت اثر كرد و باعث شد كه مدفوع تحلبه شده بهرنگ سياه و غليظ و سفت شبيه زفت يا قير درآيل.
چون اميرانور فوقالعاده ضعيف شده بود امكان نداشت كه بــوان وسايل رختخوابش را متل دو روز پيت عوض كرد زبرا او دو روز قبل هنوز مى توانُــت روى توالت فرنگیى بنشـيند امّا اين بار به هـين أكتفا شُد كه فقط ملحففه زبر عوض بشود و حون بيشـتر از اين امكان نداشت ، تازه أين كار هم بلدون دردسر و زححمت نبود براى اينكه بتوانتيم به راحتى
 و دست انداختم زير كفل امبراتور و او را بلند كردم تا مارشان و يكى را ديگر از خلدمتكاران بتو انند ملحفه راكه بر بود از فضهولات معده بيرون

 برتران: شابد اين بار اجابـت معده امهراتور را نجات بدهد.

 كلومل وبادام تلخ، مثل مركب سيـاه امـت.

آنتو ماركى: ضعف عمومىى بدن به طرر كامل به همراه ها بين آمـدن فـــار خون، عرق سرد، نبض يكـ در ميان و نامحسوس، ميل مـلاوم به دفع أدرار ... امحراتور حالا ديگر شربت بهارنارنج را به مقدار كم و و آن هم دير









آرنوت به توماس ريد: همانطور كه انتظار مــرفنت كـلومل اثـر كـرده



 آب و شراب خيلى شبرين يا آب قند باند باعرق بهار بار نارنج ادادامه مي دهـد

 آنتوماركى: ساعت







 مونتولون و برتران آمدند و كفتند كه فرماندار از آنها خواستـه است در
 شكمش را معاينه كنند و الىى آخر ... ساعت $\wedge$ أجابت معده به مقدار خيلى زياد. آرنوت به هادسونلو: همين الان از بيش بيمار میى آيم كه خحوابيله بود.



شـرايط او قابل توجه اسـتـ.
برتران: ساعت 4/0 آنتوماركى تصهور ميكند كه او تـا نـيـمه شـب دوام
 مگـسها خيلى حــاسيت داشـتـ، ديروز دوبار صـداى آه و نـالهاش را

درآوردند.
مارشان: حوانلى ساعت • ا. مثل اينكه زير يشـهبند بيهوش افتاده امـتـ. در كثار تختخوابشش مواظب كو حككثرين حركاتش هستم. در حاللى كه دو


 سـرش روى بالش افتاد. فورشوفود: باز هـم همين رنتا سياه كه نــانه مـركررمتاليك امست. مـعلهـ
 شده را نجات دهد. امّا ديگر خيلى دير است سـم كارشُ راكردده امت ه مه آنتو ماركى: شـب فوقالعاده ناآرامى اسـت. اضطراب و بريشـانى بر همه


Yor

مىكند. كلدات ناقصى و منقط مثل (سر ... ارتثىa به زبان مى رانل.
 جمله (اعقـب نشينى مىكند.ه يا وادر رأس الرتش.ه

 با يلد مى شـنـيد بـمَ.
برتران: ندام شـب سكــكه كمتر بود امّا آه و ناله نسبتاً عميت و بـيشتر گاهمى أوقات هم آن فدر شـد يل بود كه اششخاصمى راكه در اتاتف خـرت
مى زدند از خخواب بيدأر مىكرد.
 از حال امهرأتور آكاه كرد. كتنس ساعت V آمد، مبلى در كنار تحتتخواب

 ازمن خواهش كرده اسـت كه بالين بيــار رانركـ نكتم. او ميل دارد كه تا آخرين لحخظه بالاى سر او باشـــم. آنتوماركى: من خحيال مىكردم آثار حيـات بكلّى از بين زفته المّا مى بينمَ نبضى دوباره بـه كار افتأده اسـت. آه و ناله عـميق مىكشـد، نآبلثّون هنوز زنلـه اسـت... در أين هنگام بود كه دلانخراش ترين صححنه اتـفاق افــتاد و
 وجود هـهن ناراحتى ها يمى كه داشتـت نمى خواسـت لحخظهأى بالين بيــار عظيمالثـأن را نركى كند اول فرسمتاد عقب دخترش الورتانس ' و ســهس عقب سه بــرش تا برأى آخرين بار به ديدار كــى بشـتابند كه آن هــهـ نيكى و احسـان در حق آنهاكرده بود. از تماشاى اين صحنه آن جنان تأثر

[^8]| 'أـرار مركٌ نابئِ | YOF |
| :---: | :---: |


نايلئون. در بــتر مرىَى







 مى



غمزده را الز بستر مرگى دور كردنل و همهُ آنها را بردنل توى باغ.



برتران: شانزده نغر حضور داشُتند كه دواززده نفرشان فرانسـوى بودنل.
 وحشـت و اضططرابب عقب نبض میگثشتم. مى خواستم بـبينم آيـا آتـار حيات بكلّى محو شده يا نه كه نووراز را ديلم با رنغ بريلـه و وهوهانى








 هوش و حواسشش بكلى مختل شده بود، عشـت و وفادارى او را ستودم آرامش كردم و دوباره به سركارخود بازگشتم. مارشان: حششـهان همـهُ ها بر روى أين سمرِ باعظمـت و بر افتتخار دوختـه

 بيهوده و عبث بود زيرا عفريت بيدادگر مـركـ در آســتانه اتـاق انـتظار

بر تران: از ساعت 1 ا تا ظظهر، آرنوت دو مشـمع خردل روى باكَذاشـت و

 بطرى آب جوش روى معده بغذارند. آرنوت به هادسونلو: ساعت بّ بعدازظهر: نبض ديگُر بيدا نيسـت. بدن سرد شـده اسـت آنتوماركى: من مدام لب ودهانش را با آب مخلوط با شربت بهارنارنج تر
 فرو بدهد. ديگر فابدهانى ندانـيت. آرنوت به هادسونلو: ساعت هو هو 10 دقيقه غروب: حالـي



 مى شـمـرد: بانزده ثأتيه، سى ثانيه، بعد هم يكـ دقيقه، ها هنوز اميدواريم امٌا بيهوده





 آرنوت به هادسونلو: ساعت هو 94 دقبفه غروب دركّنشت.

## جرانيوم والى $19 V 0$ سنت هلن، زُوئن













 آن روز از آنجا عزيمت كند. اقلام به اين هــافرت خود از شـجاعت ور و


قبر ناليلئون در سنتهلن (از |AT1 تا

 حر سال .






جيمس تان در عصر حاضـر








 ماه اكتبر نابِلئون و قاتلث از اَنْ بالا رفتند، در حالْى كهه بتسى بالُكمـب


نوجوانْ در ميان گروه كوجكى از جمعبت كه در آنجا جمع شـده بـود سـى میكرد آنها را تماشاشا كند.







1. Gilbert Martineau

منطقهأى واقع در نيمكره جنوبى آنهم در وسط فصـل زمستان دیار بهت و حيرت شده بود. مارتينو را در جيـيس تأن ملاقاتكـرد و در اليـنباره از
 داشت هوإى آنحا در كتار دريا نــبتاً هلايم و لطـيف أست أمّـا هـوأى جلگه لانگاوود جننين نيسـت. بـا وجـود ايـن مـادر مـارثينو كـه خـانم


 فورشوفود اينطور نتيجه گرفت كه تـبعيلى ها از ايـنكه بـايلد در تـبعيد

 عجيبى كه مثل خوره به جان اميراتور افتاده بود و داشـت او را الز بـين
 تكران همين مضـمون به صهورت بركردات دسته جمعىى اكتفاكردند: تاريخ هم به همين ترتيب بكـرشته تحرير درمى آيلـ فورشوفود در حالى كه هشـمانش بر روى سنگُ قبر خالّى و بى زيان دوخته شلده بود صـحنهأى را در نـظر مـجسـم مـىكرد كـه در يكـى از

 أرسنيك خحودنمايِي تىكرد. در آن سالن، لوئى فيليب، پِادشاه فرانسه كهـ تحت فشـار طرفداران بنأارْت و سر و صهداى روزافزونشـان قرار گَرغته
 آنحجا مىرفت تأ وصبتى راكه امهراتور بيمار در حال احتضضار نوشته بود جامه عمل بيوشـاند و بقاياى جــدـى را به فرانسه بازكردأند و در كتار

رود سن به خاكى بسهارد. آن عده از همـراهان دوران السارت كه هنوز در



 و ساللى داشت. فانى برتران جهار سالْ بيش از آن در گذذ لاسكاز كه در آن وقت بيرمرد هشـتاد سالك نابينايحى بود بسرش اهـانوئل در اين مرأسمب حضور يافت. گورگو كه مثل بـابت اهل دعوا و دـرافــعـه مانده بود در غباب لاسكاز سربهسر پـسرش اهاثوئل مىگذاشـتـ. لوئى مارشـان حاللا ديگر مردى جا افتاده، تـروتمند و مـرفها بـود و بـه حـت

 سـرئيسى به همراه يیرون سـرآثتبز و آرشامبو جلودار نابِلئون به هنگام






 جِله و غجرب و شيرينى كه به أو رسيله بود ـمبلغ يكـ مـيليون و نـيـم فرانكى ـ همـه را حيف و ميل كرد و ازسـال INY به كلى ورشكست و



 هــان كــىى كه به عقيده فورشوفود او را به سنـت هلن فرستاده بود تـا امتراتور دخلوع را مسموم كند، مخفيانه ملاقات كرده بود. شـارل دهم هيج وتتت باداش اين خـدمت را به مونتولون ندأد يا افقلكّ در انظار مردم






یيدا كرد.
 تبعيدگاه خود مى شـد كه يكى از همراهانش با نگرانى سوزال كرد به كجا


 ترى تيست
در سال • حیند ماه فبل از نبش قبر در سنت هلن، مونتولون به دسنگاه لونُى نايلئون بسر لوئى بنابإرت و اورتانس دوبوآرنه 「، نابلئون

IAT. Trois Cloneuses .

r. Hortense de Bequarnals دختر زُوزنين از هــــر اولث.

سوم آينده بِيوست. هنـت سال قبل از آن با مرگ اگلون (بسر نابلئون)


















 خواب پريـُـان مى ديد؟ برايى اين سؤالات و بسبإرى از از سؤالات ديگر


از داستان زندگى مونتولون را براى هميشـه در دل خود جا جاى داده است.
 INF.
 احتمال وجود داشت كه ناظران صنحنه نا گهان به ماهيت ابـن بـلـيله

 تدفين موميايمى نشـده بود بلكه فقط بعد ازكالبـدشكافى بهه همان صوررت كه بود به خاك سیرده شـلـ. جنازه رادر چجهار تابوت تو در تو جاى دادند

 بنابراين ناظران انتظار داشتند كه با باز شدن آخحـرين تـابوت بـا مــنظر: ا'سكلـت اميراتور روبهرو شـرند.
 در طى 19 سال حهره او از حهرهُ اشخاصى كه در اطراف
 كرده بود أمّا به جـــد وجود دأرد آن هم أرسنبك أست. ارسنيك سـمى اسـت كشـنده كـه در عين حال خاصيت محافظت نـسوج زنده از فـساد و پبوسيلگُى را هـم دارد. موزهها اغلب آن را برإى نگهلدارى نموتهها هـورد السـتفاده قـرار دى دهنل. جـسـد يكى انـسـان وقتى در زمان حياتش در معرض مسـوميّت مزمن با ارسنيكى قرار گرفته باشد خيلى كند و با ثأنى متلاشتى مى شـوده، بدين طريت بِيكر خاموش و بیىزبان نايلئون خود حكايـت مـى


اسرار مرگٌ نايلثون
شهادت گرفت. كافى است كه فرانسويان حاضر شوند آرامڭاه انواليد' كه جسـد اميراتور را در داخحل شـش تابوت در دل خود جالى داده اسـت شـكافته شُود.
 را برعهله بگيرد زبرا فورشوفود حاللا ديگر كتابش راكه بارد بيست سالن قبل



 سنـت هلن دسـت يافته بود آويزان اسـت. با زبارت اين مثبره خاللى دور



 كاشانه خود در گوتبورگ عزيمـت كرد.


# BEN WEIDER et DAVID HAPGOOD 

## QUI A TUÉ

## NAPOLÉON ?

Traduit de l'américain par Bernarı

Préface de Jean Boisson

Traduit en persan par
ABOLGHASSEM OMSHÉİ





 ناكهان بِششكى كـنام از كشتورسوئد اين واقعيت را به ديده شك و ترديد نكريست． تخصص در علم سم شناسـى دكتر استن فورشو فود و نيز عشق و علاته مفرط او

 لوئى مارشان بِيشخدمت مخصوص امبراتورمنتشر شد دكتر فورشو فود از خواندن

 مى كند باين دقيتا＂همان عارضـه ها و آثار وعلانْمى باشتد كه در مسموميت با ارسنيك هم مشاهده هى شُود؟ آيا امبِر اتور تربانى جنايتى نشَده استى تصميم مى كيرد از راز ايِن مشابهـت بِرده بردارد．



[^0]:    1. Capitaine Maitand
[^1]:     2.Fanny

[^2]:    1. Invelides
[^3]:    1- Basll Hall

[^4]:    1. Clotifde Mathilde Bonaparte
[^5]:    Aix - La - Chapelle .

[^6]:    Decabristes Decembristes . 1 برعليه نيكلاى ادل تزالر ردسيه تبام كردند.

[^7]:    1. John Bul!
[^8]:    1. Hortense
