# مرگ كامو 

جوواتّى كاتلىى

ابو الفضل اللهدادى

$$
\begin{aligned}
& \text { فرهنگ نشرنو } \\
& \text { با همكارى نشر آسيم }
\end{aligned}
$$

## فهرست

| 9 | يادداشت مترجم |
| :---: | :---: |
| IV | پیش كفتّار |
| 19 | دسيسه |
| Y | تقارن |
| YY | رؤيا |
| ry | سفر |
| r | عزيمت |
| $r$. | مردِ پراگ |
| $r \mu$ | يان زابرانا |
| ro | حقيقت |
| $r \wedge$ | شرافت و سرنوشت |
| $\varphi$. | سخنان |
| $\mu$ | محجارستان |
| ¢ ${ }_{0}$ | فراخوان |
| $0 \cdot$ | تماشاخانة واكرام، 10 مارس 190V |
| ar | تصاوير |
| dr | سفرِ شوم |


| 9. | صحنهٔ تصادف |
| :---: | :---: |
| 94 | اقدامات كاگب در دروزگار كامو |
| ve | زمان |
| v^ | صفضه |
| 11 | پراگ |
| Nr | گفتو |
| $\wedge 9$ | رابط |
| $\wedge$ | كاوارنا ولريبا |
| 9. | تماس تلفنى |
| qr | گفتو گو در كافها اساولاويا |
| 9 V | مارى زابرانووا |
| 1.r | منابع |
| 1.9 | مارى زابرانووا روايت مى كند |
| 1.1 | كامو و پاسترناكی |
| 119 | به دنبال د كتر ذيو اكو |
| 159 | مظنون |
| Ir. | حقيقتِ ماجراى نادى |
| \|r| | آزادى |
| $14 \wedge$ | بدرود: آلبر كامو درگذ |

## بیيوست: شهادت زاكى ورزِس و پثرَوهشهاى ديگر

IFH جوليانو اسپازّالى و رُاك وررِّس
IFA پاريس، تچهارراه فعاليت سرويسهای مـخفى شوروى
lar
lov
19.

19 V
دوكل و ننوذ شوروى در فرانسه
كامو و سفر خروشچف ون به فرانسه
ماجرای تِرِمو
مصاحبةُ تيبو ايزابل با جووانّى كاتللى

## يادداشت مترجم

جووانّى كاتللى' متخصص اروياى شرقى و رماننويس و استاد دانشگاه،









 فرانسه منتشر شد، به بررسى روابط اتحاد
 براى حذف او برنامهريزى كردند و در نهايت با رضايت ضمنـي سازيمانهانهاى

| 1. Giovanni Catelli | 2. Camus deve morire | 3. Jan Zábrana |
| :--- | :--- | :--- |
| 4. Corriere della Sera | 5. Balland |  |

- | مرگى كامو







 شُواهدى كه كاتللى ارائه مىدهد سخت است است كه حق را را به او ندهيمر. بنابراين،


 كيمبريج: (ازجممله طرفداران نظريهُ قتل كامو: يكى نويسنده و فيلمنامنونويسِ










 كرده، گرجه اثر كاتللى را جذاب و حاصل كار تحقيقاتى دقيقى مىداند،

```
يادداشت تترجم | 11
توضيحاتى ارائه مىدهد: ا(كاگَ گاز از راههاى ديگرى مىتوتوانست از شر آلبر كامو
خلاص شود. روزِ حادثه كامو مىبايست با قطار به هاريس برئى
```














```
        هم داد تا به مر گ كامو منجر شد، بيشتر سخن مى گويد
ابوالنضل اللّدادى
مرداد 1 1 999
```


## بيش كنتّار

آلبر كامو مردى بود آزاد و سركش و خطرناك.
خطرناك براى قدرت، براى هر قدرتى كه او او نزديكى ذاري اتى آن آن به استبداد
 فرانسوىها و شورشيان الجزايرى و همدستان سابق نازىها در جنی



انتقادى و صداقت راسخ و عشق مطلقشى به انسان و كل زندگى بيبند.
 فرانسوى كه تمايلى به استقلال الجزاير نداشتند؛ افراطيون الجزايرى كـيرى كه از ميانهروىاش نسبت به سرنوشت فرانسوىهاى الجزايرىتبار در صورت
 مقاومت و چپپ گرايى را مىديدند؛ استالينيستها و و اتحاد جماهير شوروى كه يورش خشونتبارشان به مجارستان سبب شده بود كه او با شهامتى

ا. نويسنده از مارى زابرانووا (Marie Zábranová) براى حمايت و مستندات و دلگرمىهايش
 (Véron Lottman
| 1
استثنايى به سمتشان يورش ببرد؛ ديكتاتورِ فاشيست اسپانيا كه كامو با نتشآفرينى ها و سخنرانى هاى عمومىاش به مـخالفت با او برمى بخاست و همهجا رسوايش مى كرد تا غرب حضورش را در نهادهاى بينالمللى نپذيرد. همواره دشوار بوده باور اينكه مرگ گامو نتيجئ سادهُ يك سانحئ رانند گـى معمولى بوده باشد. دست تقدير تصادفاً عليه يى مرد توطئه نمى كند: مردان ديگرى به راحتى آب خوردن مىتوانند اين كار را بكنند. اكَنون نشانهاى از نُهتوى جريان تاريكى زمان سر برآورده است. سرنـنى

شايد واقعاً كسى براى پايان زندگى آلبر كامو تصميم گرفت.

وظيفهُ ما در قبال صراحت اين سرتخ اين است كه تجسس كنيم تا تا آنجه رخ داده نهتنها به دست فراموشى سپرده نشود بلكه اكنون در زير نور كامل تحقيقى تاريخى روشن شود تا آيند گان در جريان حقيقتِ سراپا عريان

 ظاهر میشوند كه خط سير زندگىشان اغلب پيشبينىناپٍير اما همواره ثمربخش و گاه سرنوشتساز با روز گار كامو تالاقى كرده است. اين بازيگران اصلى در پراگ و مسكو روزگار گذراندندا

 دست يافت.

## دسيسه

آلبر كامو در يكى از روزهاى زانويهُ •199 در گذشت. مردى كه همهُ زندگىاش را در دفاع از نوع بشر عليه بيدادگرى و پو بى بليل و بدون علت آشكار و در شرايطى مُرد كه خودش آن آن را حد اعلاى پوچى تعريف كرده بود: سانحهُ رانندگى. نهچندان دور از پاريس، زير نور كامل نيمروز، حين اينكه اتومبيل را
 حاكى از فاجعه نبود. اما در يك لحظه همهنییز تمام شد.

 ميشل گاليمار) احساس كردند انحرافى ناگهانى است، انگار (پچيزى زير


و بيشو كم به كلى خُرد شد.

كامو با جمجمهُ خردشده و گردن شكسرونه
 همسرش شو كه كنارش افتاده و دخترش وحشتر ورنزده اما صحتيح و سالم
بيست متر دورتر در يکى كشتزار پيدا مىشود.

- | مرگگ كامو

به گفتئ هربرت لوتمان' نويسندةُ زندگينامهٔ كامو، (اتصادف ظارئراً

 متر و رفت و آمدى ناتيز سر دربياورند).. خب.






 كامو گره بزند.
براى آنهايى كه كامو را دوست داشتند، برايى كسانى كه با دا دقت بسيار



نامناسب و ناموثق جلوه مى كرد.

نمود اين باور خاموش تا مدت ماتها براى آنها نغرانىاى مبهم و احساس فريبخوردگى و حقهاى نابيدا بود.

 بود، شاخصى كه ظواهر را بهسرعت تغيير میداد و دسيسه را در پـ پسزمينه آشكار مى كرد.

## تقارن

تقدير موضوع شگفتانغيزى است: انغار حل مشكالات ديريا و سختىهاى
بغرنج و پروندههاى دست و پاگير را با سحر و ج جادو ميسر می كند.
 يكتنه به مخالفت با قدرتهِّى جهانى ((حد اعلاى پوچى، مُردن در سانحهُ راندگى است)؛ و آنوقت خودش
 جانش را از دست مىدهد. جنين اتفاقى كه رخ بدهد، دست فريبندهُ تقدير وارد عمل مى شودو و








تأييد مى كند؟ جه تركيبى بهتر از تلفيق واقعيت و فريب، پوچى و دسيسه، قضا و قدر و طرحريزى و بيشگويى و اجرا؟
حقيقتِ رويدادها نمىتواريند خرابكارى را كنار هم قرار دهد.


 بىطرفى دروغين تصادف غرق مى كـر كند.





 هم شد.


 او چچند سال بعد بار سفر بست.

تا هميشه.




تقارن | rr
او مىدانست كه بهزودى مىميرد اما نه بـى آنكه گاهشمار ويرانى را به ياد

> آورد و با حافظهاى رو به زوال دست به قلم شود.

او شايد فقط براى خودش يا براى كسى كه بعدها به آن سالهما
مى پرداخت خاطراتى را نوشت كه در آن حوادث و و انديشهمها را گرد مى آورد و هر روز با دلزدگى و تحقير نواى مخار يالفت سر میىداد. او توانست سالها مقاومت كند

بعد بيمار شد.
نوشتههايش را به همسر بسيار محبوبش سیرد.
و خودش جان داد.
او مردِ پراگ بود.

