

نمايشلهمه

#  

## ويليام شكسبير

م.اببآذين


نشـر آتيه

$$
\begin{aligned}
& \text { شــــاه ليــر } \\
& \text { ويليام } \\
& \text { مبا.ا. بهآذ ين } \\
& \text { TVV4 جاب اول، با } \\
& \text { تـراز } \\
& \text { حروفجحنينى: آَيه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حؤ حِابٍ برآي ناشمر محفوظ المست. } \\
& \text { 9\&F-sTMT-rr-1 } \\
& \text { ISBN 964-6373-32-1 }
\end{aligned}
$$



انتـارات دانشـكاه آكــفورد
( $14 \Delta V$ )

## جهرههاى نمايش



بيكـا،سربازها و كرده خلدس

هرده́ تْخْست

صسحنه يِكم
تالار بار كان شـالـبر


كُمان مىكردم كی شـاه به دوكِ آلبانى لطف بيشترى دارو تا بـ
كورتو!ل.

كلاوستر


 رعايِت يرابِرى مىكتد كي نظـر كتجكاو نمى توالتد تفاوتى در آتتهـ

آَيا اَّت بِسرتان نـيـــت، مسرورم؟
 كَّلارستر

درآمده بائــم.

نمىتواتم دركتان كنم.

كلاوستر



 والتع نـمىتِّد.
 كلارستر



v هرده نثهـت/امصتنهيكم



ته، سرورم.
سـرورم كـتت؛ از الين يس بهياد يـسـار كد الر دوست بزركولر مـن
ادموند كلاومستر
السـت


ادموثد
كِنت
مُوـمـ.


تُاه كه مـيآَيد.

وكرّ
كلاو ستر، بـه يِيُوأز ثـاه فراتسه ر دوك برركونى برويد.
به یششم، خحوندكارم. ادموند
צالاوستر
كارسـر











 بردن.






 رـُان







 لير


1 هرده تخـــت / صـعنـهيكم
 يهخواهرت داده شـد كمتر نيـــتـ. و اكـتوت تــو الى شـــادى دل،




جـه بـُويـه، مـرورم؟ هيج.

كوردليا

 كوردلـِ يـر
كوردليا

بيثـتر، نه كـتر.


 كوردليا







 را دوسـت بدارم
 آرى، مـرور مهريانم. كوردليا

اين هـه جـوان و اين همه راســـُو. كوردلـا
 لير






 زمانى دخترم بردهأى. خرندكُار مهرياتم... كِنت






 بـيقزا









 همحِرن بدر دوست داثتهامه سرورى كه از وى بيروى نمودودام











 تُورْتـّى ندهد، ميان تهى المت.


 كه از دستث بدهم. لز يـي درسـتتر بيتديش، لِير؛ بعنار مت همجِتان به وتادارى در يرابـر حشـمت بمانمـ اوه، به آٓيولرن تَسم' لـر




كِت
لير
دوكى كورنوالـلـى
 كِنت
 از كلر فرياد برآرم، به تو خرا امم كفت كه يد كردهانى.








 دهمين ردز اكـر هيكل تبميدىات در هر جأى سـرزمين ما يافت
 إين ثرمان فسخ نحواهـد ثـلـ.







روى مى آورد.



سرور بزركرانرمـ ثـاه فوانتسه و دوك بوركونى حضور دانرند.
 لير






تخراهيـد ترمرد.





دوكبوركونى تـىددانتم جِه پاسـخ بدهم.
 لـير


 صورت نمـينـد.
 لـ





 شــاه نرانـس





 به عقل راست تمى آيد.
 كورديا








 لير
تـى








بورگ, بـنى مىگذارم.













يرده نثـــت/صعتـبكم

زبـاى نـرانــــُ مـاست. دوكـهـاى سـرزميتن بـارانـي يـوركونى

 تو از دسـت مىدهى و جانى بهترى به دسـت مى آَرىى.
 لير
 محبّت ما و دعاى خـير مـا، برود. تو، ای بزركوار دوكـ بوركوني، با ما يِيا.



خواهوانتت را بلدردد كن. شـاه فوانـــ
 كوردليا








 سـزاوار هـمان بدبـتـتى هــتى كه در آنى.
 كوردليا


شُرمسـارى خوا اهد برد. تخوبي، كامبابي ياشيلـ!

(*ـاه فرانسس وكوردليا بيرمن مىردند)
 كونويل هردومان خواهد آمد بايد با تو درميان بكُذارم. بدرمان بـ كمانم

كـاهـ

امتــبـ از الِنجا مىدود.

ريتان
 كونريّ

 كبمخردانه و با هحه زمتختى الو را ال خترد راند.
 ريكان أكهى داشـتـ.
 كرثريل


 داثتـت.

ريكاث
كنـت راlز او خراهـيم ديلـ.

شـاه فرانــه و او هتوز سـركُم تـعارثات خــدأحـانظى هسـتند. كونويل

 السـت با خطر روبهرو خراهـد ثــد.
در ايـنباره بعداُ تكر خرواهيـم كرد.
ريكان بايد كارى بكتهـه، آن هـم هر چِه زودتو. ثونريل
(بيرتن مىردتل)

تالارى در كاخ كُتْ كلارمتر،
ادموند با ناسهايى در دمت وارد ميشـوده.

طبيعت، تو خدأى منى؛ تنها از تانون تو من فرمان مى. برم. برأى ادمرند















 سر يرمى آبرم، من كامياب مى شو م؛ أكتون خدايايان يار و هرادادر حرامزاددههايند. (كُت ملارمنر وارد مىشـود)


 تويى ادموند! جه خبر؟
ادموند
(تاسه را در ججب خود فرو ممكند)

گلاورتـت
پِيزى نبود، سـرورم

ادموند
كلاوستر نـو



ادموند
 آن را درخور آن نـانتهام كه به نظرتانـان برمـانم. بدهيدث بـ بت، آقا.

كلاوستر
 ادموند مضمونش، آن اندازَه كه دريانتشام، سـزاوار نكوهش اسـت

كلاوستر

ادموند
دهضن نوشته بامُـد
(نامد راكرثت مىخوياند)
كلارستر








$$
\begin{aligned}
& \text { ادموند } \\
& \text { كلارستر نا نامه جه بود كه مى خواندى؟ }
\end{aligned}
$$



خود، ادكّار، بهـــر مـيردىى،


 در خود مستروراثد؟ [به ادموند] إين نافه كِى به دستت رمـيــ؟
جه كــى ‘َوردث؟؟

كـى آن وا نياورده، سرورم. زيركيش هــم در ايـن الــتـ از درز

تو ايْن خطط را مى گُلاوستر

 ناجِارم فكر كتم كه نيستـ.
بس، خط أوست.
كَلاوستر

ادموند

در اين زميته آيا تاكتون خحراستد أستت چیزى از زيان تو بيرون بكشد؟


 آَى، ناكـس، ناكسـ! درست همـان عقــده كه در نامه اظظهار كرده!





.

 نمىرود.
هصحِو فكر میكتي، تو؟ كلاورت


 هـجو ديو بدمرثـتى، ادكار نمىتواند بائـد ... البته كه نيـــتـ




تصميم درستى برسم.

هم اكنون، مرورم، بد جستجهريش مى يردازم. با وسايلى كه در
 مى مـازم.













 تُد! كُّاهش، درستكارى! عجيب است!

## (بيرون ممرود)




 به اجبار آمسماتى؛ اگك بِيت و دزد و دغلكاريمه آز غلبئ تآثيرات







 مىثـدم كه هستمَ

## (ادكار رارد ممششود)








مىكنم كه اين خورشيد گرفتگى هـا حِه به يار خَر هد آو رد.
خر دت را تو به إين جيزها مشغول مىكنى؟






از كي تو سـر سـهـدهُ علم نِجوم شـدى؟
ادموند خربب، خورب، پِدم را أَخرينبار تو كى ديلـى؟
شـبـ كنثـتهـ.
ادكار
ادموند
ها، دو مـاعتى با هم مى گُنتيم. ادكار

ادكار




نيــن كدام ناكـى در حت من ستخنجينى كرده.
ادكّار



 كلـدم. أكر خر الستحى ييرون بروى، با مـلاح برو.
با مـلاح، :يرادر!

ادكّار



Ir ■ برده نتــتـ//صعنهدوم



ادكّار زود خـر در دارم مىكتى، ها؟

(ادكار بيرون ممدود)





بتوانم به مقصرد درسـم.
(بيرون میدود)

صحتنه سوم

$$
\begin{aligned}
& \text { الهاقى در كاخ دوك آلياتى. }
\end{aligned}
$$

كونريل نجيبزادةَ وابــتئ مرا كه خواسته بود نوك دلقكى ثـاه را يحـيند.
بِـرم كـكـــــد؟

بله، يانــى مت السـوالد
كُوتريل




 تشان بدهيد؛ جوابِگُوى آن خردم خحواهم بود.


 الــوالد ميلِ دأرم اعترأضش خواهرم كه مىداتم تظرش در أن.باره با مت يكى السـت؛ زير بار



 بسپاريد.
ro ■ برده نخـستا/ مسعنسوم

كونريل




(بيرون مىروتل)

صصتحنه هحهارم

تالارى در هـان كاخ.
كِنت در لباس مبـآل مارد ممشّود.






شتواليه ها و ديكر ملازمانش وارد مى اششوند)
 (يكى از ملازمان ممرود لبر منوجـ كِتـ مىمشود)

ها، تر، كه هــتـ"
آدميزادمّه سرورم.

 كند هـادقانه خحدمـت مىكتمب؛ مردم درستکار را دوسـت میى دارم؛

 با الين هده، كه هــتـى تر؟




Yr



قدرت.




 چجثد سال دارى؟

 جهلووهثـت سانل عمر را بر دوش دارم.
 نيامله باتــلا، ديگر تو را از خردم دور تخخرامب كرد. شـام، آهاكى،
 (بكى از ملازمات مىرود. السواللا ,أرد مىشـود)

هه، تر، تو، مردكى، دخترم كجاسـت؟
(يبردن سمدود)


أمـوالد
(بكـ شـواليه بيررن مىردد)
هاى، دلقكم كجاسـت؟؟ انتُأرى دنيـا را خوابب برده. هـه، كجاست آن حرامزاده؛
(ــوالي باز مىكردد)
مُواليه

■ ■ ロ



دلث نمى خواهد!









 باريكبيـنى د زردرنجـى خودم را سرزنتش میكردم تا نامهربانى
 كجاست؟ ايت دو روزه نديدهامشُ.
 سـخت غصهدار و لУغر شـده أست.
 بكُ كه مى خحواهـم با ار سرڤ برّنم.
(يكى از ملازمان ييرون مىردد)
تو هـ برو، دلقكم را اليتجا بيـار.
(يكى دبكر از ملازمان بيريذ مىردد)
(بار ديكر/امـوالـ وارد مىـــود)
 يلـر بانوى من.




لير
شـوألي لِير
r9 ■

تو بىشّرفـ بِاحنبرى، تو روى من وامىايــتى؟
(سيلىاش بمىزند)
من مزأوار سيلى نيـتـمّ، مرور من.
الــرالد

(ار را ثُل ممدهد ر نقش زمبن ممىكد)



 شر! برو؛ حواسست آيا بهجاست؟
(السراللد را بيردن هُل ممدهدل)
ها، نركر نيكخخواه من، متتكرم؛ أين هـم تزد خدـمتّ.

(دلقكـ رارد مىـــــرد)

دلقكـ
شيطاتى|م.
(ممى خح/هد كلاهش را بدكِت بدهـ)





 شيطانى و دو تا دختر مـىداثـتـب! هراه يسـرم؟ من أكر هـهُ دار وتدالرم وا بـ آنها مىدادم، باز كلاهم را براى خودم

## -

نگّ مىداثتم. مال خودم أست. براى خردت، تو از دخترهات يخو اه
مراظبِ شـلاق باش، مردك.
 دلقك
 لم بدهد و بوى كــدش بلند بـئـو د. لير آَزارْ مىدهى، با زختم زيانتا
 لير ئري
د تولقك
ادارايیىات بيش از آن بلشد كه به جشم مى آيد
كمتر از آن يكوكه مى دانى،
كمتر از آتجْه بلهكارى وام بده،
بيشتـر ـــوارمياش تا بياده،
بِيش از أنجَه مى انديشى يِياموز،
كمتر از آنتجهَ مى آتكتى بنـــان،
و درون جارد ديوارىات باثى،
آن وقتَ تو بيشتر از دوتا ده تا
بيستتا خواهى دانشت،
اين ك تعاوتى ندارد، ديواته.

 مىتواتى به هيجِ كار بزنى؟
لير إي

 چِه تلخ كو دلقكى هـستى! لير

rl Tr

$$
\begin{aligned}
& \text { نه، جرانكـ. تو يادم بده. }
\end{aligned}
$$

كه فلمروت رأبه ديكران بلمىى،
بيارش اينجاكنار من جابي
ياخودت بر جاي الى او بايست.
دلتكـهاى تلغ و شـيرين، ديوانهانا،
بىدرنك نمابان خواهند شُــ؛
يكى با جامه جهل تكه، اينجا،
آن ديكّرى هم، آنجا
لير

همهٔ عنوانهاي ديكُرت را، هـهـانهايى كـه بـا آن آز مـادر زاده
اين بـ هـيجرد حرق يكـ ديواته نيسـت، سرورم.
 دلقك




به من يده، دوتا بهات تات مير ميهمر.





 ديوانتُى خردم در اينياره حرق مىزينم، شملاق را الول بايد كـسى بخورد كه آن را حرنـ يكى دبواثه مى داتد.

جراكه عالقلان -ـبكـ مغز شـــداند نـىىداتتد عقلشـات را جكونه به كار بربرند
ثـلوارت را بايِن كـيـيـدى.

 بگـيرم.







 از آن دوتا سـرمـىرسد.
(گُونربل وارد مىشـود)

اواخر بُراخمـر هـتمت•

دلقكـ خودت هرد برازثدهالى بودى؛ حال خحهرهاى كه از ختودت بـاثـد




$$
\begin{aligned}
& \text { و رتتار ميموتوأرى دارتد. } \\
& \text { از كِى تو آِن تدر به شُـعر و آواز آمو ختَه شدهانى، مردك؟ } \\
& \text { از وقَتى كه تر، عمو جان، دخترهايـت را هـادر خــودت كـردى؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و عن از غمى كه دأشتم أواز خواندم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و به جـع ديواتهها درمى| آيدــ }
\end{aligned}
$$



مرورمّ نه تتها اين دلقكـتـان اجــازة هـر كـارى رأ يـه خــودش








 ناديـه كرقته نحواهد شـد
 رميدن به آبـايشى كوارا ضرورت إيجابي مىكـد كه أمداماتو از
ما تمر بصيرت عمرجان، فكرت بكنيرد.

اسـهره به جوجهٔ داركوب آنقدر غـانـا داد

 آيا تر دخترمان هـتى؟

لير

 مكر خر نمى تواند بداند كه ارابه را الــب

تـاهلير







سـا يهأى از لير.
دلقك



داتُتام

ثـمـا، بـاتوى زيبـا، پِهـ نام داريد؟
دلقكى
 كونريل













هاى، ديو هاى تيرهجان! اسمبها يم را زـــن كــيــ؛ هـمراهـانم را
 دختر د يـُرى برايم ماتـده انست.
ro - كرده نتست//صتن جهارم

شـهـا آدمهاى مرا مىزنيلد، و هـمراهان بـانضباطتان بـه يـهـتر از خردشُانَ دستور مىدهند.
(دوك آلبانى وارد ممشـود)



 زشَتـتر مىشـوى.










 آورده أنــت.



 كاهيدهأثى هرگّ كودكى كه بدان بنازد سربرنياورد! أكر هـم نا






(يردن ممردد)

برده أست؟
 كرنريل تـدخريماش به هر اندازه كه خرش گثـتگى بذان ميدان مى دهـ بالا بتيرد.
(لير دوباره وارد مى مُـود)
 شُود?
مرضـوع پحيـت، سـرورم؟












 تضـين مىدهـ. (لكر، كـتـت د ملازمان بيرون مىردند)

حالا دمـتُير تان شَد؟
كونريل


PV ■ يرده نخست/ صـسنه خهارم
,

كونريل
يكى كه بيشتر نوكرى تا دلقكى، برز دنبـال اريابـت.

دلقى
الماحه روباه وقتى كه يكى كّرفتش،
آن هم يكـ همـحو دخترى رالـي
يقين كرد كه مىكمشدثر،
וكر مردكى خخريدار كلاهى از هن باتــد؛
الين است اسه دلقك به دنبالشى مى درود.

كُونريل

 و هر ناختُنـودى يشواند با تكيه بر نيروىشان دسـت يه كارهأى


الــوالده مـكُويـم!

 آلبانى



 اين كار بيجاست...
(اسوالد دوباره رارد مسشود)
 بله، باتوى كت. الــوالد
 كونريل

 (اسورلد بيرحن مىردد) نـ، نه، سردر من، أين مهرباتى و نومدلي زياتبارتان ر! كن محكرم

 رفـارى دور از خردمنـدى دامُتـهايد.

 خوبي اسـت مى أتجاملـ.

خوب، خوب؛ خـ، اميم ديد. آلبانى

معوطاى در يـيــانِ هـان كاخ.

 لير


خرى، اگكر زود نجنبى، خردم زودتر از تر آنتجا خراهم بود
 (بيرـن ممرود) مي دارم.
 دلقك نبود كه از سرهمازدكى ترك بردارد؟

آمأ، يِسرم.
لِس، خراهشَ ميكنمه آمسوده باتش؛ تو عقلت ترك برنمىدارد. ها، ها، ها.
خراهى ديد، آن دختر ديگُت هـ با تو به بهربانى رفتار تحراهد كرد؛

 بايد بشُويم.

 لير دلقك
 صررت جا دارد؟


A ■ P.

در حت دختر بد كردم...

دلقكـ
ته
 جا

 باثـثـد

اسببهايم آماده شـدهاند

 حِون هشبت تا نيعتّند؟
بله، البته. راستحى، تو دلقكى خوبى مـى
 تو، عموجان، اكُر دلقكِ من بردى، تو را به اين ملّت كه يِسُ از
 چِرا، جָه طور؟


 (يك نجيبزادة ملازم وارد مىشـوده)

ها، خوب، أمـبها حاضرتد!
حاضرنلد، مرور من.
ليروـيمَ، يسـر

 (بيرون مىردند)

پردهٔ دوم

مياطلى درحنـكاخ كُت كلاومنر.
ادمونلد وكبودت وارد ممشونلد و بـهـم میرسنغ.

به سـلامـت ياشمى، كيررن. ادمرند كيورن



تزديـان مى آيند.
متر جِيزى چِيش آمده؟


وكوى درِكرشى أست.





(بيردل ممدوه)
 ادموند كيورن كيورن
ادمرند

Pr






خود يـا.
در اين باره مطمئتم، يك كلمـه نگقتهام ادكار
 ادموند



 (ادكار بيرسن میرود) خدانتگهدار.
كمى خون كه از من يريزد،
(ادمونل به خود زخحم ممزنلـ)


 نمىكتد؟
(كّلاوستر با كُرومى خلدمتكارِ مشعل بددست مىآبند)
ها، الدموند، كجامـت آن ناكـى؟

كّلاومتر |دمرند


ولى ار كجاست؟
تُاه كنيد، مرورم، خون از از من میرود.
آن تاكس كجاسـت، ادمرند؟
 كالارمتر ادمرند

(جند ثن خلدمتكار ممروثل)





 جهشَى درتلدهوار با شـشـيرى كه آماده داتـتـ بـه مـن كـه آَمـاده


 نرار كزشت.
بگّار هر جهه دورتر نرار كتد؛ در اين سرزمين نتخواهد توالنست






 كردم كه رسـراتَ, خَواهم ساتحت. و او در باسـخ كّفت:









PD ■ برهد دوم/صعتنشيكم
آن باتـتـ،







 (كورنوال، ريكان و ملازمان وارد مىشوتد)
 كورثرال

 ريظان ناكافى خحر اهلد بود. حالْتان جِه طور اسـت، سرورم؟

 اكاكارتان، تصـد حان شــهـا را داشــت؟


بلدم هــتْد نـبرد؟
 بله، بانوى من، از هـــان دلرودصته برد.




 نيابند.


وظيفهام بود، سردرم.
ادموند


كورنوال در تعقيّث هـت تـد؟

كورنوال




را به خدمت خودمان مىگيريمّ.




ادموند كلارستر كورنوال ريكان






 نيازمتـد آَنـبم ابيراز داريد.
 (بيررن مىروند)

صحـنهُ دوم
در بيــانِ كانِ هِلارستر.



تحل بشـأرى.

هن مسشـناسـمت، مردك.
به جـه عنوالن مسشـناسىام؟









> مىزنمـت كه نالهات به آسـمات يرود.


 روز يِيش، خُودم در حضور شـاه كلّه معلقت نكردم و نـزدمـت؟ شـمشِبرت ,

(مــــير از نـيام درمآمدد)
 برو كنار! شيـج كارى عن با تو ندلارم.




 السـوالد هاى، كمك!!كُّت! كشَت!

از هـر جــأــان مىكند)
هـي، جه خْبر المت اينجا؟
 بـا، آقاى جوان
(كورنوالل، ريكان، كلارمستر د خدمشكاران رارد ممشوند) كورنوال
 ريُان
 السوالد
 كِت


حرن غريبى مىزنى، مرد. مكُر آدمى را خبّاط مـىسازد؟
 او را الين جور مردنى از كار دريـارده حتّى اكر در بيشـة خودش تثها دوساعت آموزَ كورنوال سرورم، اين لوطي بير كه من به احترام ريثّ سفيدش جانـ نكُرفتم...





 از جه جِيز تر در خشیمى؟







 كه مانـد ـــلـ دنـالنرو صاحب

 خانه مىيرمت و تخَيخّ مىكنمر
كورنوال



كودنوال
كِتْ

امورالد

كِت

كـدنوال كِت
كورنوال كِتْ


 كِتت


تى بينم.
كورنوال







 والآىتان كه نفاذ المرش هميحون هالثّ لرزان آتشى است كه كرد حهرئ آنتاب مىدرخشتد...





 كورنوال [به الموا'لد] جه اههانتى تو به او روا داغثتى؟
 السوالا تعبـر تادرمتشان از كفتهام، هوس فرم



01 0رده دوم/صعتن دوم



ديگُر به روى من شـمشـير كتَبــ.

أز اين قَماث اوبا
كينت
 جثان درمسى بهتو بـدهم ...




 كُتد و زنـيحير بـياريد! به جان و شُرف خخودم كه تا ظــهر در كُـند كورنوال تحو اهد ماتد.
تا ظُهرا تا شـبب، سـرور مت؛ و ياز در تمأمي شـبـ.
 نمىبايِيـت هـيجر رقتارى با من بكنـيـــ











ريكان كورندال 5لاوستر ريكان كنت كروس

خردم بأمـخگو خراهم برد.


تَرار كرفته باشد. بِأهاينت را در كُـد كنيد.
(كِّت راكُند و زنتجير مىكتند)
مـررد مهريأتم، ديگر برويـ.
(بهجز هلارستر وكِتت، همه يـريل مىردونل)

 نـُر د. من برايـت پادرميانى خو اهم كرد.


 داشته باشَيد!
دوك در اين ماجرا سـزاوار ملامت استـ. كـارش واكـنش بـدـى (يبردن مىردد)

 تو، الى جراغغ راهنماى اين جهان زير نلكـ، نزديكى آى تا تا من در








 (به خواب مسردد) كُردش درآر.

كونوال رـكان

## صصحنه سوم

> جايع در خلنكزار.
> |دكار وارد مىـــود.


















صسحنه حههارp

عجيب است كه آتها خاتهـُــان را اين جور ترك كَقته و پيكى مرا بازيس تفرستاده باشتـنـا
شوالي
بروند.
درود بر تو، خوندكار بزركوار!

نه، ـــرور مت.


 پابِش
 هر دوشـان، دامادتان ر دخترتان.
كِْت









 اما الين ييكـ درست هــمان مـردكى بـرد كـه انخـيراً در حـضر


 دامادتان و دخترتان به كيفر اين جرم مر! مـزاوالر نتـگى كه در آن
هستـم دانستْند.


$$
\begin{aligned}
& \text { به زَونون ' سـوكتد، چِرا. }
\end{aligned}
$$

بخت، اين روسيّى رـوـان.






با شـوهرش، سرودرم، درون كاخت.
ليو [به دلقك] تو با عت نيا، همين جا بمان.
(بيرنـ سىرود)
بيشتر از آنتِه كُتِيد، آيا خطاى ديُّرى از شـما سـر نزد؟
 شـوالِي

دلقك


هستحى
حراء، دلقك؟؟
كِتـت

دلقكـ











 مـيدهد. راو، وقَتى كه باران درُّرفت، يـى كار خود مىرود

$$
\begin{aligned}
& \text { و تو رادر توفان تنها ميكذارد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و مىئذارد دكه عاقل در يرود؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تو اين جيزها راكى ياد كرفنى، ديرانت؟ } \\
& \text { دلقَــ نه در كُـد و زنجير، ديوانه. }
\end{aligned}
$$

(لمر بارديكرو وارد ممشيود، گٌلاوستر با اومت)








لزّنم.
سرور خوبم، من به أطلاعــانـان رسـاتدم
 بله، سرور مهريانم.

لير
گلاوستر











بيـمار را به كارى وادارم كه در توانِ مردم تندرسـت أست. هركُ بر

 شدن دوك و زنشُ تنها يك حيله انـت. خدمتكارم را بـهمن باز




خراب مرك از ــرشان بـرد.
 (بيرولن مىرود)

 لـير دلقكى


 هىكرد. (كورتوال، ريُان، كلاوسترو خـلمتكاران رارد مى شُوند)

روز هردو تات خرش! دردد بر سرورم! كورنوال
(كِنت ازكُثا و زنجير آزاد شـده اسـت)
الز ديـار اعليحضرت خـــــتودمر. ريكان






 امـاره ممكنـ.| به زحمـت ترانٍ كفتنش را دارم. باور تخراهـى كرد


با جِه خصلت و خوى تباهى ... آخ، ريگان!
 ريُّان



 ريعان

 درست و براى منظورى چِتدات سـود منـلـ بوده اسـت كه الو رالز هر نكوهشیى مبرّا مى دارد. ثقرينم بر أو بادا



 دأثتهايلـ.


 (به زانو مىأنـا)
كه از سرلطفـ، رخت و يوشـاكى و جاى خواب و حــوراكـم را تأميت بفرمايـدهر.
 برگرديد.
[برمسشخيزد] هركز، ريعان. او از مالازمان ركابـم نِيمى راكاست؛



را خرد كنيــ!

كونوال آه، سرورم، آها
 لير



 ريكان همينكوته نفريت خراهيـد كرد.










 (بانك شـيموردا از درـن كاغ)

اين بانگـ شيَيور هـيسـت؟
 انينجا خر اهد آمد تأيـد مىكند. إين باتوى شمامـت كه آمده؟
(اموالد كارد ممشمود)
اين هـان برده زرخريد لسـت كه غرور ناحِيز عاريتىأت از لطف

 اعلبحضرت چهـ منظورى دارند؟ خدمتكارم را جِه كسى به كُند و زنجير كثيد؟ الميد واثــق دارم؛ كورنوال لير

91 ■ ترده دوم/صعت عهارم
 محى آيد؟ آَى خدانـ
(كونريل وارد میـُـود)
... اكُر مُـما دوستدار يِرانيلـ، اكُر شـيرينهى نقاذ امرتان به اطاعت



 كونريز


كُــاه اسـت

 كورنوال
بدتر از اين بود.
تو! تو دسـتور دادى؟
 ريكان


 چحيزهاى موردد تياز را تدارك نديدهامر
 لير





 برده و جاروادار اين مردكـ نفرتانكيزيز بـاشــم. (بـ اسوالد اشـاره سكند)

شر طور ميل ثـــاسـت، سرورم.











 تزد ريكان باثيمـ.



 ولى خواهرم مىداند جه بكتد. اين تمامي حرف تو اسـت؟










كونريل لير رـكان ليكان

Sr



 تو جـه لازم را ندارم
 و در وقت بــــار منـاسـيـ هـم داديد.




هـمیِر حِيزى كنتيد؟

 ريـّان


 دوست داششتنى•
 كوتويل


 ريكان
 لــر

















 برداشــتـ هاى، ديواتها ديگُر ديوأته مىشوم. (لير، گلارستر، كِنت و دلثك بيردن مىرونغ)
ما هم ديكُر يروـــمَ توفان درمىكــرد.

كورنوال
(همهـة نوقان از دور شـنــــه مىـــود)
 ريُان جا يدهد.
 كونريل
 ريكان
هـراهاتشُ حتى يكّى نه.

كونريل

كورنوال
(كالاوـتر دوباره واره میـــود)
تـــاه مسخت در خـــــم أـــت.
كلاوستر
به كجا مىرود؟
كيدنوال كلاوستر
كيدنوال كونريل


 ريكان

 را بر آن برانتئيزند در كوش
تتواى عقل بايلد برحذر بود.

 (ييربن مىردنل)

ريردهُ سوم

صحنئه يكم

خلْكُزار. تونان د رعلد د برث.


ك هـــت آنحِا، در اين هو ای بــ؟ كِ
يكى كه جاتش مـانتد هوا ستخت تآرام المـتـ.
 نهـتـبزاده

كـت

با عناصر تتدخو در ستيز المــت؛ يـه بـاد نرمـانٍ وزيــلـن مــدهـد،








 ولى گِ كــى با أومـت كـت


 ضــانت متام خحرده امر خْطيرى را با غــما درميان بخذارم، عيان

















نجيبزلاده در أينباره با ثـمـا بعد صصبتت نوواهم كرد.






دستتان را بـممن بدهيد. چِيز ديُكرى براكى كفتن نداريد؟


نجيبزاده
كِتـت

اين سـو. شر كه اول به او برخورد، دبگرى را صــا بزند.

## (مركام بجداهانه بيررن ممردند)



صحنئ دوم

جأى ديكرى در شلنكزر

لير د دلقك وارد مىتـونــ.











 نه ير ديوانه.
هر هی شـكم كـدهات جا دارد، قاروقرر كـن، آتسـمـان! ایى آتش، لير











دلقى
دارد.
الن يك بُرين ملهى قبادكه مى خخولمد
ييش لاز سردالتـتن خائـاى دالشته بالشن



همات رفتارى را الاردكه با للثي
بايد هم از درد ميشخحه فرياد بكشدل،


(كِتـت وارد مىشـود)
 كقت.
كه آنجأست؟

يعنى يكـ عاتل و يكى ديواته.

 كردالِّ درونِ تاريكى را به وحشـت مى التكتد وأدارشـان مـكتند كه
 ثـــنا





دلقكَ

كِتـت







 خود كتاه كرده باتثمه دربارهام كناه ورزيدها






 تمكين ميكنم.




 بالن كه به تدر يكى جو عقلكى دارد،

هنكام هاى و واى باد و وباران،



دلهى

ليـ
(لير وكِنت بيردن مىردندل)


VT ©

برو
هنُامى كه ايمـنذ كشيــان بر زبان است نه در عملشان!


 هنُّامى كه هر دصواليى در داذكــــترى برحتى الست،


و جيبعران بها انبوه جمعيت نمىيزنند؛


آنگاه أست كه قلمرو شـامى آلبيوت'




از روزگّار الوست كه زتلكّى مىكنهـ
(يترُن مـردد)

Albion -1 جادوكر اذــانهأى اترام مـلتى اروبا. Merlin -Y

## صسحنه سوم

> تالارى دركان كّاوستر.
> كّلاوبـر د دادوند وارد ممثشوند.

افسوس! افسوس! !ادموند، من ايْ رنتار تاهنجار را خوشَ ندارم.




بِتْـيـبانى از او برآيّم.

بسيار وحـُيـيانت و ناهنجار است!


ادموند
كلارستر












(بيرن مىرود)

ادموند
به اطنلاع دوك رسانده خواهد شد؛ و همـحتين آن تامه. خـدمتى

نصـيب من بشرد؛ و باز، آنجه كـتر از همه نيست، با با فروافتادنِ
بير، فرزند جوان بالاتر و بالاتر خواهد رفت.
(بيرـن مىرود)

صصحنه جهارم

خلتُزار در برابر كومه.
لِير،كتـت و دلثكَ وارد مىتــوتـ.

همين جاست، سـرور مت؛ داخحل شـويل، مسرور خوبم؛ در اين هو ا،
 (تونان مدينان ميغرد)

تتهام بتُذار.
سرور مهـربانمّ يرويد تو.
دلم را مى

















$$
\begin{aligned}
& \text { روهيز كرد؛ ديگر بس السـت }
\end{aligned}
$$






(دلقَ درونكرمه مسردد)




 خودت را درمان كت؛ خود را ير آَ دار كه رنب مـستمنـدان را آحس


(دلثك از دردنكومه بيرون ميدود)
 ادكار كنيد!
دستت را بهمن بده. كه آنجامست؟

 (ادكار در ميـت بكت ديوانه مارد ممشـــرد)

 تو هم داروندارت را به دوتا دخترت دأدي؟ ؟ و به إين روز انتادى

$\square$
دلقكى كــت ادكّار لير ادكّار

أز ميان زباتههاى آتش، از كدار و از كرداب و از فراز مرداب دنبال





 دلاى، دلاى دلاى، دلاى دلاى

 آنتجا، و باز آَنجا.
(توفان مسجِنان مى مرّد)
 لير



 دخترهايت بريزد دا
او كه دخترى ندأرد، سرورم.

دلقك



تو چیه كسى بودهای؟؟























 عارتی! بيا، رختصهامان را درآريـم.

## (بهكتدن لباسهاى خود مميردازد)

1- Dolphin



 (كلارستر، مشـل بـ د دست، وارد مسشمود)



 مكردـاند.
هيرمرد راسـهـ بار به رقم الورد
 حكمركرددش كه بِياه شـود و و راست و درست نامزدنش تُردد.

حالتان چِطور است، قربان؟ او جه كسى المـت؟
كه آنجاست؟ به حیه كار آمدهانى؟



 سالاد مى


 دانـت، با اسـب برايى تاختن، و مـلاح بـ به كف .... ركى موشّهانى خانكى و صصرأيى و بجِه كوزن هفت سال آزكار خوراكـ تام بر دنـد برسذر باसى، أى كه دنبالم مىكنى. آرام، آَام بعير، الى دير!
A) ■ هرده سوم/صسنن קهارم
 نـرمانرواى جـهـان تـــركىها يكـ نــجيبزاده اسـت. مـردو' كّاروــر الدكار

 كلاردس كسـى كه در وجودشى آَررده سِر دشـــنهـ دارد. بيسجاره تأم سردشَ المت.
با من به خانهام بيايِد. وظيفهتـنا



 خوردنى ههيٌّامت.


 در جه زمينـه الست
در الين زمينه كه جـكونه مانع بدكارى ديو بشريـم و كيكـ و شـشت ادكار را آگُوته بكشيـم.
 يكـبار ديعر، سرورم، به اصـرار از او بخخواهيد كه بيايل؛ عـقلثى

ديُـر آتـنته ميشُرد.
جِكُونه مى توانى ملامتـُ كتى؟
كّاوـتر
(توظان هنوز سيضرد)
دخترأنش تصـد جاتش را دارنـــ؟ آخ! آن نـيكـرده، كِـنـت؛ بـرد





1- Modo



```
                                    بكويدت،
(تونان ادام دارد)
```



```
                                    أعليحضر تا، امتدعا مىكنم....
```



```
تام سـردش اسـت.
ادكار
كَلار ستر برو آتحجا، مرده، توى كومه خودت را كرم كن.
يــايــــ، همـــ آن تو برويـم.
لير
از أين طرف، سرور من.
با او؛ مى خواهم باز با فيلـــوفم باشـمـ.
سرور مهريانم، با او مدلرا كنـد؛؛ بكذاربد مـردكـ را بـا خــودش
دالشته باثــد.
پِ، يُيرشى, با خودت.
بيا، مرد؛ هــرأه ما بــا.
بِا، ای فرزند دانشـورِ آتن.
حرف نزيـــ، حرف نززيــ؛ هيـس!
كَلاوـتر
```

```
اُق بود و تف بود و تفو.
من بوى خولذ بكـ مرد انتُلِسـى را مـىـــنوم.
(بيردن ممردند)
```


## 1. Rowland

$$
\begin{aligned}
& \text { اطاتى در كاغ تِلارستر. } \\
& \text { كورتوال رادموثد رارد مىشونلـ. }
\end{aligned}
$$

 كررنرأل
 ادموند


 كورنوال
 دستيابى به حجاه و مقام برد كه از طبع نكـوهيلدة خحـرد أو مـايه

هىكرفت.
 |دموثذ آن تامه كه از آن سشن مىكفت. و همين تأيمدى إسـت بر آن كه او



آن راكثف كنــا با من بيا، نزد دوشـس برويهـ
 شــدهامِد
 كردنوال




> A AP AP
 علايق خونىام دردناك خخواهـد بود.
 كررتوال داشتـت، تر پلر كرامى ترى خواهى يافت.

## O






(كلارستر بيرين ممرود)

 دعاكن و از ديو بليد برحذَّر باشَ
عمرجان، خخواهش مى است يا خرده مالكى؟ يكـ شاه المست، يكـ شـاهاه


مى ثـود.


## 1. Firateretwo

Neron _Y امبراطرر دبوانه و خونغغوار ردم TV-5A ميلادى.
ديو ليلِد پٍتمّم را كاز مىكِرد.
 دلفكـ






$$
\begin{aligned}
& \text { مت••• }
\end{aligned}
$$




بلهـم.

بكشـيد و روى پشتـى ها السترأحت كـيـــ

 ادكار

## 1- Bessy





انداخته الست.
بياييد إينجا، خانتم. نامتان آيا كونريل است؟
دلقك
اللبته كه هــت. نمى توأند منكر شود





"آفرين بر هر هـنج حسَ تو!

ادكار

ختود مى. بالِديل!



چارس میكتُد؟

حهانت ـــياه بلثـد يا اسـفيلـ
هر كه را تو كاز بكيرى مسـومتش ميكنى،


تُمكّل بادم يرگ̋ته، همهنانان را

ارى، با ترتابِكردنِ كلَهام به سوکثـان،
سـكـها برمى جهيتد و درمىروند.

كوى بازركانان. هاى، بيِحاره تالم، يـيالهات خشك هاتده!

1-Sessa






 بفرمايـد.
 بخرديمك آها،آهما،آها.



 كلارستر


 تو بـّتيبانى خواهند كود. خوندكارت را بركير و برو. اكّر ختى


 به جاي المت و فراوانى خوراهد رئ رساند.


 تو جا بـانى.
زود، زود راه بيفتيـد.

وقَتى كه مىيبنـم بهتُرين كــانِ ما هم زير بـار مـتـتانتد، بــ











 بدزد و در رو!
[بيردن مىیرد.]

صسתنّه هفتم
اطانمى در كاخ گلارستر.

كــردنوال، ريكـان، محونربل، ادمـوند ـو خـــمتكاران وارد
مىشـوند.

كودنوال [به كوتريل] هر جه سريعتر نزد سردرم، شـورهرتان، برويد؛ اين نامه را

كلارستر خاتن وا بــداكـنـد.
(جـا تن خلدتكار بيرون ممروند)
ريكان بـري
كونريل جشمهابش را بايد درآورد.





 خدا نُهدار، خواهر كرامى؛ خدانتُهدار، كُنتِ كلاوستر. (اسوالا وارد میشود)

 اموالا

 كـاثتگان كلارستر بهسوى دوير روانه شـدتد، و لاف مىزدند

یرده سـوم/صصتنٌ هنتم ه 41

كه آنَجا دوستاتى مـراِبا مســَّح دلرند. براى بانويت اسببهايى آماده كن. كورنوأل
 كونريل
خدا نگهـدار، أدموند. كورنوال
(كّرنرلـ، ادموند وامـوالد بيرـن ممردند)
 يسـنـيل، بياريدش بيش من.
(پحثل خلدمتكار بيرون مىروتد)




خائن.
(خدمتكاران بار ديكر وارد ممشـوند و ولاوستر را مىآورند)

كورنوال
 كه شـما مهـماتان منــــ؛ با من تاجحواتمردى ثنكـيــ، دوستان.

كونوال
(خلدمنكاران او را مىبندنل)
ريكان
 كلاريستر
كورنوال
(ريُّان ريشَ او را مىتَّد)
كُلاوستر
من•
ريتُان ريشى جنين مغيد و مـرى تا اين حد خيانتكار.




## جه بـكْـــ؟

كورنوال ريكان
 كرنونال همدستى داشثتَايدب؟

 ريكان كُلاوستر الحساسى بیطرفانه دأرد، مخالف تيست.

$$
\begin{aligned}
& \text { كورنوال } \\
& \text { و دورغ. }
\end{aligned}
$$

شـاه رأ تو كجا فرستادهاى؟ به دورِر.


 برایى چه دوِير؟









 خوامهم ديد.
تو ديگر هركز نخوالهى ديد. هأى، بیِهها، صتدلى را نگّه داريلـ كورنوالل


Ar © هرده سم//صعنi مغتم

گلارستر

(بك شیـــم ثلاوستر بـرول آررده مىشود)
ريگان
هم در آريد.
كودنوال اكر تصـد انثقام دأريل...



تدادهامه.




كورنوال هى، تاكس!
(4ــــير مىكـد)
خدمتكار الملى كه اينـطور. هان، بيا و بخت ختشمناكت را آزمـايش كن.


اريابثت با يستد!
(ثــــيرى مىكرد و الز يشـت به سوى الو مىمود)
 (مىميرد)
كورنوال
كجاست اكنترن فروغ تو؟


ريكان
 ونادارتو از آن اسـت كه بر تو دل بــر ايرزاتد.


خدأِيانِ مهربان، إز من إين را دركنريد، او را بركت دهيـا ريكان را بیدا كند.

كورنوال يفرستيدث بيرون؛ ناكس را بيـدارْند روى تودةٌ تَـالهها. ريگان،
 بازوتان را به من بدهيدن.
(كورنوال و ريكان
 نخوافم داشـتـت
خدمتكار سومى و اين زن أگر عمر دراز بكتد و در پايان به مرگّ طبيعى بميرد،




 صررت خرن آلودش مى مالم. ديتُر با خداستك يكه يارىأش كند. (مريك بدااكاند بيرون ممردند)
costas 0

صحنه يكم

خلكُزَار.
ادكار بارد مییـــود.

همين خود بهتر اسـتـكه حعير و خغوارت يـــناريـتد تا آن كه بدانى ادكار







ثــست. ولى، آن كـــــت كه أيتجا مس آيد؟
(كلاوستركه يرمردى رامش مسيرد دارد مىشـــوند)



 4
د بدرثان بودم.



شكرهره
 كلاوستر

iv ©


















[به چلارمتتـ بركت بر تو باد، ارياب!

كلارستر أين همـان مردك برهنه نيست؟ بله، سـرور مت. بيرمرد
ُملارستر



بيرمرد



بيرمرد (بيردن مىدرد)
كلاوستر هـه مردك برهنه...
 ادكار وارو بزنـم.
كلاوستر بيا الينجا، رنيتَ.

ادكار [با خود] ولى هنوز لازم است. بركت بر پــُـمان نازنينت كه خــون از آن
میצرد.
كلاوستر راه دوِِر را تو مى داتى؟

ادكار









 منه مردى كه آتحه دارد هـمـ زابيد الست و ثـهوت در در او نمانده و


$$
\begin{aligned}
& \text { مى خواهم از او خواهـش كـم كه راهبرىام كتد. } \\
& \text { افــوس، مـروروم! او ديراته المـت. }
\end{aligned}
$$

11 يرده ههارم/صسنهيكم




بله، مرودم.
ادكار
 كلاردتر


 نتخاهم داشت
ادكار (بيرين. مىروند)

دوم

$$
\begin{aligned}
& \text { كُوثربل و ادموند وارد مىتـــونـ. }
\end{aligned}
$$


كونويل (امـوالد وارد ممشــود)

ها، خرتدكُارت كجاسـت
درون كانّ باترى مت؛ ولى هرگّز نديدهام كــى أين همـه عوض امسوالد





خرش بـيايد يرخورنده.
 اوسـت كه جرأت اقدام ندارد؛ بدى هايـى رأكه تلاقى آن برعهدهُ اوسـت حس نمسكند. آرزوهايـى كه در راه بر زبان آّردديمه، ديـُر









انتُّدت بكتيد و جیِيى نگُويـلـ.
 تو رادر هوا يرولز ميداد. درياب؛ و خدا نگّهدارت باد.

ادموند
(ادموند بيرقذ مىرود)
گكلاومتر بـــيا" عزيزم! كُرنريل
עرده كه از مرد تا مرد چچه بـس ثفاوت الستـ!


(يررـن ممردد)
 انـــالا
(درك آلبانى رارد مىثـود)


 خراست

 به كارِ مركِ مى آيد.

 كونريل آلبانى










دريا مىكثن.
 كوثريل







 او مىكثد؟!
 آلبانمـ تنرتا آور نـىـتـمايد كه در زنـ.
الى ديوانـهُ خود دســــ!

كوتريل




 (يَيكى وارد مششود)

بنازم آت مرداثكى
خبر حِه دارى؟
كونريل آلباثى




حخشمهاى كلاومتر!




IV
 كارساز او هم دوك راكمى بعد يه كام مرك ثرستا








 (بيرون مىورد)
 آلبـثى هـمراه بانوى من بـ إينجا مى آمــــ يِيك
او كه اينجا نيست.
سرور مهربانم، در رأه به او برخرردد كه يه آتيجا برمىگُتْت. از آن تـبكارى خبر دارد؟

 باشـد
كهلاومتر، زندكى'ام و قفـ آن اسـت كه از تو براى محتّت كه به شاه آلبى

 (ييرون ممررتل)

## صـحننه سوم

$$
\begin{aligned}
& \text { كذت و يك تجيبزاده رارد مسشـوند. }
\end{aligned}
$$

 مىدانيد؟


 كثورشت باز گردد.


نجـيبزاده
 اتدوه د زارى تُتـان دهد؟


 همِحتان تَاهـى بر او فرمان براتـد
 $-5$
 نجيبزاده


 آرى، آن لبشخندهالى شاد كه روى لبان خوشان



 مىى
 كِنت




 نالان، با جهره خخيس، برخاست و رفت تأ در تتهايُى با اتدوه كنار آَيد.




تدأثــهايد؟
ته


 براى چٍه، مرور دهربان؟



 سـُمرشت داده شُود. نـيش زهـرأكـين اليـن يـادها در جـانش

انسسوس! مرد بينو!!



كريا در آمادهباشانداند.




(بيرنذ میردند)

صحنه جهارم
هـانـجا، بك سرايرده.








(يك الفـر بیرين میدود) بياررند.

 آن وى خراهـد بر برد
 كزَتُك



 كوردليا


 بـ.بهره أنــت يه تابردى بكـــاتـ.
(يك يكـ بارد ممشـود)
بانوى من، خـبر؛ نيروهأى بريتاتِيا روبه إينجا در حركتانـلـ
 كوردليا

 بلكه ثـاه بزرك نرأنسه بر دل سـركُرار و اشـكي غراوأنم رحم آَردد.


خبرى از او بشنرم و او را بيـتمَ
(ييرحل ممردد)

## مصتهن بنجم

ربكانى و دركالد علارد مسر.

السوالد
ريتُان
السوالد
ريكان نامئ خواهرم به او در جِه موضوع مهتمى مـى ثواند باشد؟
السـوالد نمى دانمه، بانوى من.

ريكان




دشُعن هم ـر درآرد.
بانوى من، لازم است الز يـى او بروِم و نامه را برمـاتم.
اسـوالد
 نالامن الست.

 ريعان


$$
\begin{aligned}
& \text { ريُّان ولى آيا نيروهانى برادرم به راه اقتادهاتد؟ } \\
& \text { السوالد }
\end{aligned}
$$


دو سـت تان خراهـــم دأتـت.
ـانوى من، توجـِيع مىدهـمـ...
اسر الد
من میدانتم كه بانتوىتان شـرهرش را دوسـت تــلالرد؛ در ايسنباره رئُ



من، بانرى من!
اســوالد
 رـُقان











(بيردن مىردد)
خدا :تگهدار.
ا'مسوالد

ريظان

## صحنه شـشم

$$
\begin{aligned}
& \text { اسـت، وارد مى مُوتدلـ. }
\end{aligned}
$$


 اركا عیردبم.

 ادكار بـهراستـى، ته. 5
 ادكار خسعفــ كذانشتهانلـ


میزنى.

عرض نُدهناهـت
بدكـانم، حرن زدنت بيتر ـُـده.
 ادكار










 به زير بيندازدر.
 كاوستر
 ادكار

نيـــــــاز ازينجا شيرجه بروم

دستم را ول كن. بكير، رفيت، اين هم يكن هميان ديكر. يكى تكه




 درماتُش كـم





 خـدا نُكهدار. من رنته، سرورم، خدا نگهدار. ابا خودا و مت هنوز نمىدانـم،

آتكاه كه زندكى ختود تن به دزديده شـدن مىدهـد، فريبِ




الين هـان، او يهرامستى مى تراتست مرده باشـــ؛ ولى انگار زندكى

$$
\begin{aligned}
& \text { از سر ميكُيرد. ها، مرورم، جِكُرنهايد؟ } \\
& \text { دور شـو، بـتـار من بـميرم } \\
& \text { گّلاردتر }
\end{aligned}
$$







 ولى آيا دـن اقتادم يا تد؟ كلاردـتر
 ادكّار ادكاّار










گّلاوـتر ز زيادى خرب أست، زيادى خربا

ادكّار

ادكار
 كلارـتر يكـ كداى بدبخت بينرا.
 ادكار




 8لارستر



 ادكّار


حوأس سـالم هرگّز صاحبش را يه إين ريخت درتمى آَورد.
 من شاهـم، خود شـاهـ هـ آه منظرهاهى جيُرسوز!






 بكُو.
آَريــن خوشـبـر.






رنگّ خوب خدانيى تداششت. وقتى كه بـاران مـى آَمد ر خـيــم

 مى شدل بوىشان را آنحيا مى شنيـدم. برو، بابا. آتها مردِ آن ثيستند
 استت، من مصون از تب و لوز

 لير














 بهمن بده تا دماغم را خوش كــم؛ اين هـم يرل تو


 و نابود خواهد شدلـ آيا مرا مـىـــــاسى؟؟




خاصّه به خطش ترجّه كن.

 ِاره مـى شود.

بحران.

 لير



بِاتـتْ مىگردد.
با حسّ قلبى مـىـيـنـم.
كلاوستر
 لير






كلارستر
 لير

















 محكـترى، مسكمرتر؛ هميـن جور.

 لير


 اندلرز مىدهـم؛ ترجه دأثته بألـ،

افــوس! اقـسوس ير ايت روز! كَلارستر






 نجيبزاده كرامى تان....





 باغ به كار بگيرد و كرد و خاكى بايْيزه را فرو ينــاند. نجيبَزِاده مرور كالمى ...



 كيرشي خواهيد آورد. هو، هو، هو، هر
(در مىرود و خلمتكاران دنبالث بمىدوند)


 كردداند باز مى
درود بر شـمال، مرور ثـريفـ



مىتشْود.



 اكر جه ظهيانو به علت خامى اينجاست، سياهش به حركت درآمده.
(نجيبززاده بيردل مىردد)




نجــبزاده
لير

لير

نجيبزاده
لير

تجـبـزاده

ادكّار
نجيبزاده
ادكار نجيبرزاده

ادهُار نجيـبزاده ادكار نجيبرزاده ادكار كلارمتر
ــــماست بـميرم.
خوب، ديگر، خواهشُ مىكتم، بلد.

 لست. دست تان را به من بدهيد. شُمـا را به جايكًاه المنى خخواهم
 (الــوالد وارد مىشــود)

 بخت بلندم را نويد ميداد. تو، ايى يريخانّن بلدبخت، زود
 آمد.
كاش، الى درست، دسثت آنَ را با قدرت كاتى به كار ببرد!








السوالد كررت راكم كن، تلّ تياله!


$$
\begin{aligned}
& \text { بتو مرايت كد. بازريش را ول كن. }
\end{aligned}
$$



السوالد

 جستجوش كن. اوه! اينت مركُ تايهنيكام!
(مسميد)
 ادكار
 كوشًا و وظيفشثـنامى امـتـ. كلاوستر
 ادكار




 ديگر جاى خود دارد.




 نجاتم يدهيد و جا را يرأى كاميالبى خودتان تأمين كنيدا











 أكاهى به خويش دالز دسـت مىد داد.
(صدايى طبلها از ده)
دسـتتـان را بـهن بـدهيلـ، هـدر. انگـار از دور غـرثـ طــل را
ادكار

(بيرشت مىرونل)

صححندُ هفتّم
سرايردهأى در اردوكاه فرانسويان.


اوه، كِنت مهربان! من حیگوته و با جه كارى مـت توانم تا زنــدهام
كوردليا


خرامد بود و هركونه تدبيرم سست





كوددليا الست، خراهث مىكنبه، در بياوريدش.



 كودليا
 هـحتنان خحر ابـــده اسـت، بانوى من.
 سِزُــك كوردليا دهيد! حرالمس آثفته و تاسـازكار اين يلدر به كودكى بركتتته را بـ

مـازكارى بازآرِيد!
 هزَثـك
خوابْش طلولانى شُده امست
 كوددليا

IrT ロ ترذه تهارم/صصن هفتر



نجيبز|ده

 رترَثـك
ثدارم كه رنتارثى ملايم خخواهد برد.
(موســفى ثواخته هىمـّود)
بسـيار خوب.
كوردا!

 يزشـشـ
كوردليا


همايونت روا داثتتهاند تسكين دهلـ.
شاهدخت عزيز مهربان!










 بَزتـك




 مُمـا يكـ روحـيد، مـدداتم؛ كِمى مُرديد؟

كوردلــا لير
 ير



 مطـمئن شـوم! بدمن نگاه كنيد، سرورم، و دستاتنا







 همانكونه كه من يكى مرد همتمه نكر مىكنم كه اين بانو فرزند خودم كوردلبا استـ. و همتمّ همتّم كوردليا
 ير


 هيِّ، هيج بهانه.

كوردلـيا
آبا مت در فرانــــام؟


بانوى خرب من، خاطرتان آتـــوده يـاشـد؛ خــردتان مـىيـيتيـ،

ير
كوردلـ



 اعلِحصصرت آَيا دوست دأرند قدم يزنتد؟

كوردليا
 لير

(لبر، كوردليا، يزشـك و ملازمان بيرقل سىروتد)
سرورم، آيا حفيِّت دارد كه دوك كورنوال كشته شُده؟
بى هيج ترديلـ سرورم.
تجيبزاده
كِنت





 (بيردن مىردد)

(بيردن محردد)


صـحـنه يكم

اردوكاه انتكليـبان، نزديك دوِير.



ادموند [به يك افقسـا برويل، بينيد آبا دوك بر سـر آخـرين تـصميمش پـايدار

 تطعى اش را برايم بياريد.
(افسر بيرون ممرود)


 دارم. راسـت د درست، حقيقت را بـارين بكُوييد؛ با خواهرم آيـا شيما سر و سرّى نداريد؟

دوستىمان شـر|فتـنـدانك أستـ.

همخر فكـى فريبتان مىدهد.
 مى توان كَفت از آنِ او شدهايدا

ار رامن هركز نحمل نخرأهم كرد. سرور هزيزمه، با لو خودماتى

1 يرده ينجـم/קستـهيكم

كونريل [يا خود| ترجيح مىدهـم جنگّا را بيازيم ثا آن كه اين خحراهر او را و مرا
الز هـم جـا كندا
آلبانى







ولى جِه مرج.

دلتتگّى هأى خانترادكى و خحصرصى نـيست.


خَواهر، مُـما با ما مى آييلـ؟

ريكان
 خراهم آمد.
(ادككار در لباس مبلّل رارد مسشود)
اكر حضرت والا با همجر من مردى بينرا هركزّ به ستخت درآمله ادكار


يه كارت رسـيدكى مىكـم. حرق بزن. آلباتى

 ادثّار



 مى شـود. بـخت يار تان بادا بـان تا من نامه رأ بخوانم.
 آلبانی بزنذ؛ دوباره حاضر خراهو بس، خدانگهدار. كاغذت را نگاه خراهـم كرد. ادگار

آلبنى
(اددار بيرون مسردد)
(ادموند از نو وارد ممشوده)
 ادصوند از نيروى واقعىشـان كه جامسومـان كــف كردهاند. ولى، كار اكنـون
 مسِ وقت خواهيـم رسيـد. آبانیى
(بيرفن میرود)

 يكـئـان را خواهم كرفت؟ هر دو دو تا؟ يكى
 بيوه را ا'كر بركز








(بيرننممرود)

صصحته دوم

دشتمى بيان دو اردوگاه.


مאروند.
ادكار رُكلاوستر رارد مىشـونــ.


آسا يش ش خرادم آَورد.
(ادوكار بيردن مسردد)
ترفــت هـراهـان باد، سـرورم!
گلارستر


ادكار


 كالاوستر

(بيردن ممدرند)
يله، أين هم حقيقتَى است.
قلاوستر

صسحنه سوم

لردركّها انگلبـيـيان در نزدبكى دورِر.


 ادموند

 كوردليا




اين دختر ها و خواهرها را ما نخوازهيم ديل؟










 و مدّ درمىآورد.






(نكهيانان لير وكوردليِ را بـرين مسيرند)
ادموند
(كافذى بها الم مىدهد)






به اجرا درممىآرم، سررر من.

انــر
 بده.

 (يرِين ممدوده) عهدهاش يرمى آيّم. (باتك ثـيـيورها و توانى سازها. دوكى آلبانى،






U ITF

آتها رتتار شـود.
سرور من، قكر كردم صوابِ آن اسـت كه شـاه بِير بلـبخت را بــهـ









 مناــبـترى مى
سرورم، با اعتماد به بردبارى كه در شـمـاست، يادآَور مـى شـوم در




 خود را برادرتان بخراتياتد.



بهرهمند از حقوق من و منصـوب از سـوى من، او هميايائ بهترين
ريكان
مردان اسـت.


 كونريل ريكان كونريل لوج بوده.

 را يكيـ؛ آنها و من هـهـ در انختيار توايم؛ شهر ها و دزهايما از آ آن تر










 سياهبازى است! كونريل







$$
\begin{aligned}
& \text { كردمأ نتخوأهى بود. } \\
& \text { حالم ... آى، حالم بد استر }
\end{aligned}
$$

,
 ادموئد الين هم وئيقهُ من.





هاى، يكى متاديكر!
يك مثاديكُر! يكى مناديگر!




(ريكان را يرِرنذ مىبرند)
(يك مناديكر وارد مىشـوده)
مناديعر، بيا ايشتجا.






 (بانـع نتـــت شـيمور)
(يانت دوم)
(يانگّ سوم)
شيهرب!
بار ديگر!
باز باز ديكر!



 ثَيِيرر آملاه امستـ.
مناديعر قراخران باستخ ممىدهيد؟


آلكـنى ادموند آلبـنى

رئان آلبـنى مناديكر ادموند مناد_عر ادكّار

ITV ■ مرده بنتجم/صـتن سوم

خررهوار خحردده. بِا أين هـه، من مانتد حريفى كه بـه جــتُش
آمـدهام اصـلـلزآدهام.
كيست آن حريف؟
آلبانى
آن كسى كه با نام كُتت كلاوستْت سخنز مىكويد كيست؟
 ادكار ادموثد
ادكار










 درتغ مىكويكى







 بانگى برآريد! (بانك شـيـورها. با هم نبرد مكتـ. الدموند مىافتد)

از باسـخ به يك حريفـ ناشتاخته نـودى؛ تو مغلوب نتـــدهاى، بلكه گولت زدهالثد، تريب خروردهانى.
 آلبانى

 هى آريدتّ.
(نامه را بـ گلارومتر مىدهل)
كُونريل

(يرئ مىدود)

$$
\begin{aligned}
& \text { غول بلـسرشـتا! تو اين كاغذ را مـىشناسى؟ }
\end{aligned}
$$

 (افـــر بيرتن مىردد)
ادموند
 يود كنشت. بن هم ديگر كنشتهام. ولى، تو كه اين كونه بر عن







 گرديلـه اسـت؛ و مت اينـجايمّ.

 به تو يا يلـرت كينـ داشتهامه.

IT1 回 يرده يْجم//مـته سوم

شهزاداد ارجمتلد، مىدانم. خودتان رأكجا حنهان مىكردهايد؟ چِگُّونه بر مصائب حدرتان آكاه. ادكار
 ادكار














 كه تاب بياورد؛ مـيان دو ثقطةُ اوج أحساس،، شـادى و اتـدوه، لبحتدزنان از هـم ثــكافت.
اين كقتار تان متقلبم كرد. مى خواهمبه، اكر بتوانم، راه نكركارى در ادمرند



 ثوم.
 ادكّار


فـراتـر رفت. هـنظأمى كـه هـن در بـيشترين تـرس از غـوغاى









 ولى او كي بود؟



(يكى نجببزاده با كاردى نـون آلرد وارد ممثـود)

> نجيبزاده كمكى، كتكـ! آى كـكـ!
> جهه نوع كمكى؟
> آلـانى
> اينَ كارد خرنى جِيست؟
> ادكار

جـه كــى مرده؟ حرفـ يزن، مرد.
 اقرار كرده أست. من با هر دوشَّانٌ نامزد بودم، اكتون هر مـه در بكـ لحظه ازدواج

$$
\begin{aligned}
& \text { هـكـــيم. } \\
& \text { اينِكـ كِنت كي مي آيد. }
\end{aligned}
$$

زنده باتشتد يا مرده، در معرض ديد هــُان بُذاريــشـان. ايـن


تمردار قضـاوت آَسمانى كه از آن بر خود مى لرزيـم مـا را به ترحم
(نجيبزاده يـرون مىدرد)
برنمى انتگيزَد.
(كتْت وارد ممشود)
اوه! اين آيا اوسست؟ حالن و هواى روز أجازه خوشـامـد كُتْ كی


كِثـت

كجاست؟ كو ردليا كجامت؟؟
(نعشهاى كونريل د ريكان به حـعنه آَردده ممشـرند)
اينهـا را مـيـيتى، كِنت؟
انسـوس! بِانى چِه يرد، اين؟
از عشتز
خورانُن، بعد هم خو دش راكـشت




بی دو برديد. هاكى، بدويدا بلويل!
آلبانى



(ادكار ييرن ممدود)
عجله كن، از جان مايه بُّنار! ادموند
آلبانى
[أشـاره به إدموند] إيريدثى از اينـجا.
(لبر، كی كوردلِيَى مرده را روى دست ماى خوده دارده، با ادكار،
القـر د ديكران وارد ممـمـود)
شيون كنيد، شيون، شيون، شيون! اوه! شــــا مـردها را مــــر از




 معر اين پِايان موعود جهان است؟؟ كِنت يا تصـويرى از همان وحتـت رستـخير؟ بر افتادن و نابود شـدن. ادكار
 لير

$$
\begin{aligned}
& \text { كِتت [إتو زده] آه، خدأوندكًار مهربانم! } \\
& \text { خراهش مىكتم، دوزر شُر. }
\end{aligned}
$$




 نامريى راكه حلِّ آَويزت كرد كثتـتم. رامست استا سرورم. كشتشت النـر







 لير كـتـت
 لير
 نه، سرور مهريانم، من درسـت خردِ آنَ مردمه كايوس....

IFT © برده بنجم/صتع سوم

بىدرنكـ رسيـدكى خر اهم كرد.


اتندوهـار تان را دنبان كرده اسست.
به أينـجا خوثى آمديد.



مردهاند.

ثمىداند چِه بِگويد، بيهوده اسـت كه خردمان را بـه أو مـعرفى لير آلباتى
(يكَ انـــر وارد مىـــود)
بِأك بـهو دهـ أدكار
مرور مز، ادمو ند مُرده. انــر



 خردهان را بـا او وامىكَاريم.




تعاه كـيـد، نتاه كنـد!
 لير
 و تو هيِع نَفَّس نكثـى

 (مىمرد)
كنبد. آنجا را، آنجا را نتاه كتيد.

از هوش میردد! سـودرما سردرم!

> -5
> ادكار


خيعر رنته امــت، واتمأ.

زندكىات غصبى بود، بهرامـتى.


 ثكهدارى كينيد.

خداوندكارم مرا يه خود مى



 (با توايٌ موسيـى هزا، بيزّن مسردند)
ادكار
(

9.9r-9rVr-rr-1: : ئر

ISBN: 964-6373-32-1

