## 3．5范



كراهامكرين


تزجمه: بيروزنورانى

$$
\begin{aligned}
& \text { ليبروس } \\
& \text { مرد سوم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ترجمئ : بهروز تورانی } \\
& \text { طراح دوى جلد: مططفى 'سداللهى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مهر } \\
& \text { Fq1TAF': تلقن بخش } \\
& \text { IY } 9 \text { • نسخْه الكترونيكى: خرداد هاه }
\end{aligned}
$$


 لدرهارهى او اين يادلاشت را نوشتم : "بر شرا يط عادى يك ديوانهى



 مى سرستيد . " عبارت " در شرا يطط عادى " را بهآن علـت نو شتم كد اولين هلاقات من با او در مراسم تدفين " هرىلايم " صورت گرفت . هاه فور هوريه





 سرازير شد . " رولو مارتينز " بهدوستى اعتقاد داشت و بههمين علت بـود
 همانطور كه مـىىتوانست براى من يا ششما ضر بـى شند يدى باشد . ( براى


 اگر قرار است شما از.الين داستان عجيب و كم و بيش غممانگّيز سر

دربياوريد ، بايد از زمينهى وقوع آن الطلاعاتى در دست داشته باشيد :











 از وضعيت " وين " در فاصلمئ دو جنگ اطلا اطلا
 برقش بخاطر بياورم • از نظر من وين شهر مخروبه و حقيرى بود بود كه در آن
 بودند . " دانوب" رودخانمبى كلآلود و بـى تحرى بـي بود كه آن سوى








 خريد مدرن ببينم . تازه بيشتر قسمتهاي الى اين خيابان در حد ديد

چشم ، تا حد طبقهى اول ساختمانسها تعمير شده است . يك سرباز شوروى


 داخلى و مناطق نفوذ سهتا از قدرتها همين وضع را دارند ، هر جنـد كه







 هـ از خود


 خشك از آب دـرمى آمد .

هنوز يك تبعه انكلستان اكر راضى شود كه نقط بنج بوند يول






 امكان میداد كا كه از نوعى تعطيلات الستفاده كند و او او بعد از از واقعهى







 است ، و اين راه ديكرى براي بيان بيان يك مطلب بود .


 باصرفه نبودند . اگر "لايم " ييشنهاد نكرده بود كه مخارج او را از طريق

يك بودجهى تبلـيغاتى اسرارTميز بیردازد ، او از عهدهى هرداخت

 كلوبهاى انگليسى بود و روى Tنسها از يك هنى تا ارقام بالاتر قيمت
 استفاده بهشهر وين وارد شده بوه . بوه

 "مارتينز" داشت در يك كاڤهى آمريكاءى همبرگر مى خورد . . ( يك شركت
 سنت به مسافران غذالمىداد ) ."در همين هنـكام بود كه مردى بـطرف ميز
 مرد يك روزنا ههنگار است .
مرد پیرسيد : " شما آقاى دكسنر هسنتيد ؟"
"مارتينز" حالت دفاعىياش را از دست داد و كـفت : " " بـله " .

 هستـم . ما دلـمان مى خواهد بـدانيم شُما دربارهى فرانكفورت جگگونه فُكر مى كـتيد "
ـ " " من تازه ده دقيقهى یییش در اين شهر فرود آ مدهام " . مرد گفت : " همين كافى است . T Tا دربارهى داستانههاى
Tهريكانى نظرى داريد ؟"
مارتيـنز كِت : " من T Tـهـا ,ا تـمى خوانـم " .

نانى را بهنـيش مى كشيد اشاره كرد و Fفت : " طنزنويس مشهور ، مى دانيد كه او آقاى "گَارى " هست يانـه؟ " -

- " البته ج .گى .گارى " .

ـ " هركّز هيزى دربارهاش نشاري نشنيدهام ". .

اصلى من اين بود كه بـا او مصا حبه كنـم " .
و دارتينز ديد كه مردك طول اتاق رإـطى كرد و بطرف "كارى "












 در پایان خطه وحتّى اتوبوس او را كنار هتل آستوريا پياده كرد ،









مارتينز" را يـشش از آنكه با كله وأرد جدىترين درد دسر زندكّيش . بشود




 هميشه فراموش مى كرد . نمى دانم كداميك از آنها داستانهانهاى وسترن مى نوشت
نشانىى "لايم " به "مارتينز" داده شده بود و او در بار هيى مردى





 ناكسى , ال خواهد برداخت ، بنابراين با با يك تاكتى مستقيم بطرف

 بالا رفت.









 در راهروى آن مدرسهى غمزده ديده بود و زنگّ شكستهى مدرسه براى



 دهنده به او كفت : " فايدهيى نـدارد . آنجا كسى نيست . او مرده است " .

$$
\begin{aligned}
& \text { - " "اقاى لا يـم " ؟ } \\
& \text { ـ }
\end{aligned}
$$

 بنظر فقط يك اطلاع مختصر مى آمد . مثل ستون خلاصهى اخبار روزنامهى تا يمز ، بعد من از او برسيدم : كى اتخاق افتاد مرد كفت: : " يك ماشين او را زير كرد .. ينُششنبهى كذشته " . و
 گفت : " امروز بعد از ظهر Tنها او را دفن مى اوكنـد ، آنها همين الان

رفتند " .
ـ "Tنهـا" ؟ .
-- " مكر او در بـيمارستان نبود " ؟
 همين در كشته شد . كلگير سمت راست محكم به شانـى او خورد و مثل بي

خرگوش لمهش كرد " .
"مارتينز" به من كفت كه بعد از Tنكه مرد كلمهى خركوش را بـهار




 " كجا مى خواهند دفنش كنـند " ؟.











 عزاداراران وجود داشت .

 براى او كذاشته بود : ". مرا در هايد يارك ملاقات كن " با بدون آنكه مثلا"





 بيدأ كرده بود ، و روى يبكرهى يك كارمند عالبرتبه دولتى بنام "ولفانگ

كوتمان " كيهى برف بجا مانده بود ، حتى اين گورستان ههم به مناطف




 بنابراين آنها إز مسيرشان بركششتند و در قلبجنكا





















من كفتم : " دوستى بنام لايم را " و از ديذن اشككهابي كه روى



 حساب زنها را جدا میى دنـد .
 بعنوان يك دوست قديمى ، نمى خواست قاطى دوست دوستان جديد او شود .
 توهم احساساتى بود كه بيست سال از زندگى "لايم " متعلت به او بود .





 قطرهبى Tب آ غوره بكير يم


 مى شناختم . حالا مى خواستم ا'ين غريبه را بشناسم . كنار تاكسى بـه او
 برسانيد "؟ . او گِت : " الـبته " . مى دانستم كه رانـندهى جيبي من هرا ديده و از وقتى از گورستان بيرون آمدهايم ‘ بطور ناشناس دارد ما را را تعقيب
 هميشه اين عزاداران قلابى و عشاق تلابى هستـند كه مى خواهنـد آخرين






او كفت : "مارتينز " . ـ " شما دوست لايم بود يد "؟ ؟ .
.
شا يـ خيلى از اشخاص در اين هفتهى آخر جراءت نمىكردنـد به
ابن راحتت بـِذـيرنـد كه دوست "لايم " بودهانـد .
ـ " خيلى وقت است كه اينجا هستيد " ؟ .
ـ ـ " من همين امروز بعد از ظهر از انكُلستان آ مدهام . هرى از من
 ـ " كمى شوكه شدهايد " ؟ . .
او كَت : " ببـين من بـد جورى به يك نوشيدنى احتياج دارم . اما


شما براى من يك نوشابه بـخريد " .
 بعد اسم يك بار كوپک در خيابان "كايرنتز" را بـهرانتـده گفتم . فكر

 بهخاطر قيمتهاى گزافش - م معمولا" بهـز هستند ششترى ديگرى ندارد . اما هشكل اين بـود كه امين بار واقعا " غير از يك نوع مشروبـ نداشت - يك ليكور شكلاتى شبرين كه هيشخد مت با




ديده مى شد كه نشان مىداد بار فقط از ساعت شش تا ده باز است ، اما



 آورد و تُنها يمان گذاشت . خوش شانسى اينـجا بود كه هم هن و هم هيشخد هت مىدانستيـم كه من اينجا حساب نـسيه دارم • مارتينز در حالكيكه دومين مشروبش را بهسرعت مىنوشيد كفت :

 بـنابرا اين شروع به آزار دادنش كردم : " إين مثل يك داستان سطع هاءين است " .

او به سرعت گفت : " من داستانهای سطح پا عين مى نويسم " . بهرحال من چجبزى فهميده بود م • تا موقعى كه سومين مشروبش را نـوشيده بود ، من اين احساس را داشتم كه او بهاراحتتى حرف نـخواهو


جهارمى بـا اخلاق مى شوند .
كفتم : " از خودت و از "لايم " حرف بزن " .
او گقت : " نـگاه كن . من بـدجورى به يك مشروب ديگر احتياج


 لــدن آمدم ، تو ميتوانى تلافى كنى ، داشتى مى آشنا شدى " .

 است . كفت : خـيلم وقت اپيش بـود . فكر نـمىكتـم هيحكس هرى را آنـطور


 - " تنـد وقت بود كه او را

- " " بـيست سال يا كمى بـيشتر . در اولين روزهاى مدرسه با او

 زنگ را بشنوم . او يكسالازمنبزرگتربود و همهچيزرا مى دانست . خيلى جيز ها را يادم داد " . جرعهى د يگُرى از مشروبش نوشيد و د دو وباره فنـجان


نمىّورم " " " او در مدرسه زرنگ بود "؟ .
- " " نه آنطور كه از او انتظار داشتند . الما فكرش خوب كار
 انگلييسى از هرى بهتتر بودم اما وقتى كه قرار مىشد نتشههاى او را اجرا

 "هميشه اين من بودم كه گير مىافتاد م " .

 دارى "؟ .
- " خوب ، مكر همينطور نبود ؟" .

آد ز زرنگـترى را پيدا كند ، اما مرا دوست داشت " .

مىدهد . از نظلر .من هم "لايم " آدم صبورى بود .
ـــ" آخرينبار كى او را د يدى؟" .


 برمىآيد ، و آنوقت علاقهاش را بـه آنكار از دست مىداد . الا هميشه
 و ابن هم د رست بود . عجيب بـود كه لايمى كه من و اومى شناختيم حقدر بههم شبيه بودنـد . تتنها تفاوت در ابن بود كه او هرى را ال از
زاو يهيى د يگُر يا زير نور د يكَرى مىد يد .

گَت : " يكى از جیيزهابى كه من در هرى دوست داشتم حس شوخ
طبعى|ش بود " .

نشتان مى داد . و كفت :
-


مى كشيد ، مى توانست يك آهنگساز درجهى يك بأشد " ا .

 آنرا تصنيف مىكرد . آنههم فقط در دو دقيقه و پشت يك پاكت . آ هميشه

وقتى فكرى در سر داشت ابن آهنت را با سوت مىزد " . ا
 آنرا نوشته است . البته آن شخص هرى نبود . من تقر يبا " اين را بـه او


كه Tد م فكر كند او Tنـطور مرد "..
 اول نكته را درنيبافت ، مشروب كمى گيجش كرده بود . بالاخره

- " بههترين حادثه؟" .
ـ " بله " .

ـ " " منظورت اين است كه درد نكشيد؟" .

- " البته از اين نظر هم شانس آورد " .

لحن صدايم بنود كه توجه مارتينز را جلب كرد نه كلماتى كه بر
 مشت كرده است

- " "ارى بـهـيزى اشاره مىكنى ؟ "

نشان دالدن جسارت بـدنى در هر موقعيتى ، كار بیى فا يدهيى است . بنابرا ين صندليم را غقب كشبدم تا از ضربهى مشت او در امان
باشم و گَفتم :

- " منظورم اين است كه هن در مركز فرماندهى پلـيس يرونـدهى او

طولانى - مدتى بسيار طولانى - بهزندان مى افتاد " .
- " برای چیى؟" .
- " "و تقريبا " بـدترين تـبهكارى بود كه زندگى كثيفش را در ا'ين

شهر مى گذراندد " .
میى يدم كه داشت فاصلهى بـين ما را انـدازه مىگرگت و بالاخره

 درياقتم كه الين "مارتينز" الست كه خطرناك است . نـمى دانستم كه كاملا" در اشتباه بودنم . نـمىتوانستـم تصورش را بكنـم كه "رولو " از "مارتينزي " چنـين ابلههى ساخته است .
او برسید : " تو يك لـيس هستىی؟" .

- " بله " .
- " من هميشه از یلـنيسها متـنـر بودهام . Tنها هميشه با خائن -

إند ، يا احمق " ،

- " تو از اين جور كتاب بها مىنويسى ؟"
 كـن . نــاه هيشخخد مت را دزديدم و او منظور مرا فهميد . - خوب است كه

آلـم هميشه از يك "بار " براى برخوردها هـش استنفاده كـد .


آنها , ال كلانتر خطاب كنـم " .

- " " در آمريكا بودهأى؟ " . . مكالـمهى احمقانهبى بـود .
- " نـه . آيا ابن يك بازبرسى است؟" .
- " فقط علاقه دارم بـدانـم " .
- " اكر هرى يك تبهـكار بود ، لابد من هم هستم . ما هميشه با
هم كار مىكرد يم " ،
- " "مىتوانم بكُويم كه هدف او اين بود كه تو را بنحوى وارد
 تو بگذارد و از تو بخخواهد از او نگهدارى كنى • روش او در مدرسه هم همين بود . خودت گَقتى . مگَرنه؟ و'بالاخره آن موقع ها هم مدير مدرسه
از جيزها بی سر در مى Tورد " .
- " دارى اوضاع خودت را مرتب ميكنى ؛ مكرنه ؟ تصور مىكنم





لـباس سرهنگى پوشاندهانـد " . حاللا او بـين من و در قرار داشت . من بدون اينكه در دسترساو قرار بگيرم نمىتوانستم از بشت ميز بيرون بـيايم . من اهـل زد و خـورد
 - " تضيهى بنزين نـبود " .

كه شده يكى دوبار قاتلهای واقعى را دستگير نمىكتيد ؟" .

- " خوب ، مى شود گفت كم قتل هم بخشى از تبهـكارىهاء او او را

تشكيل مىداد " .
با يك دست هيز را بطرفمن هل داد و دست ديگُش را براى گرفتن من دراز كرد ، اما الككل محاسباتش را برهم زده بود . تـبـل از ا اينكه بخواهد تلاش ديگُرى بكند ، راننـدهى من او را دربغل كرفته بود . من كفتم : ـ " " با او خشونتـ نكن. او يك نويسنده است كه شكمش پر از

مشروب است " .
رانـنـدهام گفت : " آرام باشيد قربان ! نمى توانـيد ؟" . او حس



- " كُوش كن كالاهان ، با هـر چـيزى كه اسم لعنتى توست . . . . "
— " كالـووى ، من انكُليسى هستم . ايرلنـدى نيبستم " .
- " من تو را به بزرگَترين احمق وين تبديل هى اكتم . حواست

جمع باشد كه گتاه خودت را به كُردن يك مرده نيانـدازى " . -

اين مثّل يكى از همان داستانهانى خودت است " .
 تورا بعنـوان يك احمق مشَهور كــم تا ا'ينكه جشمت را كبود كنـم . ابـنطوري
 وقتنى من كارم را با تو تمام كنم ، تو ابن شهر را ترك مى ركنى " .


 - " نـمىتوانی مرا بيرون كنى . مدارك من اشكالى ندارد " . .


 رولو مارتينز" خاك لباسش را تنكانـد و گفت : " بـخاطر نوشابهها
ـ " قابلـى ندا ارد " .

- " خـوشحالـم كه نبا يد از تو ممنون باشم . شتتما " بهخرج اداره بِلـيس از من پذيرابیى كردی ". " " بله " .
- " " يكى دو هفته ديگر وقتى دلابل كافى پيددا كنـم ، دوباره


- " فردا مى آيم و مى بـينمت " "






 بهزمين خورد و وقتى بلـند شد ، از لبـ بريـدهاش خون مى چكـيد . من


 كبود نـمى كنم " .
من روزی طولانى را پشتسر گَاشته بولم و دیگر حوصلهرولو مارتينز را نداشُتم • به "ییين " كفتم : اطمينـان حاصل كن كه او سالـم به

هتل ساشر میرسد . اكر رفتارش خوبس بود ، ديكر او را نزّن ". و در

 بسيار بهمردى كه چֶند لحظهى پيش با ضربهى او نقشى زمين شده بـود ، مى میت :

- " از اين طرف قربان ! ، د ستشوبى همين پشت است " .
 مدتهها بعد هنكامى كه داشتم حلقههاى ماجرا را بازسازى مى انرددم ،




 داشته باشند "و بعد از اين كه اين نكته را روشن كرده بـود ، كفتنه بود : "شب بهخير قربان" و رفته بود ! او احتمالا " از لبهها انى خونآلود "مارتينز" كمى، شرمنـده شـده ه بود .


صدابى تود ماغى گفت :
- 
- " " فكر كردم شايد شما T آای دكستّر باشيد . ما انتاقى را براى

مدت يك هغته بنام T'قاى دكستر رزرو كردهايم " .




 هواهِيما از شما الستقبال كنـم . اسم من كرا بـين الست " .

مرد جوان جاقى بـود كه وسط سرش بطور طبيعى بى مو بود و
 ممكن رويش بود . مرد جوان با لحن پوزش خواهانهبى بهحرفهايش ادامه داد : " يكى از دوستان ما بـطور اتفاقى به فرانكفورت تلفن كرد و
 الحمتانهترين اشتباهاتشُ را مرتكب شد و طلى تلكُرافى اعـلام كرد كه شما


 من بهشما رسيد ؟" . مارتينز در حاليكه دستمالش را روى دهان گذاشته بود بهنحو

مبهـى گفت :
"

- " آتاى دكستر ، نمىد انيد كه از ملاقات شما جعَدر هيجانزدهه

شده p "
-
 بزرگتر ين داستاننو يسن اسن قرن هستيد " .

 آقاى گرابين اندانخت . اما نـمى شد تصور كرد كه مرد جوان دارد او او را مسخره مىكنـد .
-


 مارتينز سخت در فكر بود : " كُفتيد اتاقى براى يك هفته؟" .
" "
-

- " آقاى الشميت هـر روز بـلـيتهاى مخصوصى بـهشما خواهد داد

 شما فردا بـه يك روز Tرام احتتياج داريد كه احتمالا " نكَاهى هم به الطراف

بـياندازيد " .
. "

- " آگر يك راهنما بخـواهيد ؛ همهى ما در خدمت شثما هستيم .



 بخاطر يك هفته اقامت مجانى حاضر بود كه با هر پیيشنهادى موافقت كند ، و "رولـو" هم آنظور كه بعدها من فهمبيد هميشثه براى هر پیشنههادی - يك نوشابـه ، يك دختر ، يك شوخى ، يك هيجان تازه ـ
 دهانـش بـود ، كِفت : " الـبته ، الـبته " .


دندانيز شك خيلى خوب سراغ دارم " .

- " نه . يك نـفر مرا زدهـ ه همين " .

ـ " خـداى من ! مى خواستنـد جـيبتان را بزنـند ؟"
 سرهنگ فرمانده او بززتم " . آنوقت دـوتـمال را برداشت و لب بر يدهاش را به گرابين نشان داد.. بعدها او به من گفت كه "گُابـين " نمىتوانست
 كند ، جونكه هرگز Tاثار معاصر ‘بزرگّش ." بـنحامين دكستر " را نـخوانـده

 هيبروان "هنرى جيمز" دانستـهاند ، اما در T اثار او آن حس زنانه بيشتر



Tا, T مى كند ، بـا يد اشكالـى دركارش باشد .
-
خواندهايد ؟" .
.
 شهرى بنام " لاست كليم كالجّ" بـه خاك افتاد . ها داستان دربارهى اين است كه او چطور با ظاهرى كا ملا " قانـوني كلانتر را بـه خاك و و خون كشيد و انتقام دوستش ار كرفت " . - " هركز تصورش را نـمىكردم كه شما كتاب وسترن بـخوانـبد آقاى دكستر " . در حاليكه "گرابين " أين را مىگِت ، "مارتين " سخت در تلاش بود تا جلوى " رولو " را بكيرد تا نـكويد : " من خودم اين داستانها را مى نويسم " . - " خوب هنههم درستّ بـه همان ترتيب اسلحهام را رو بـه سرهنـگ كا لاهان نشانه رفتمام "

- " هرگز اسمش را نشنـيدهام " .
- " اسم هرى لايم را شثنيدهای؟؟" .

گرابين با احتياط كفت : " بـله ، اها هركز واتعا " او را نـمى -
شناختم " .

- " ولى من مى شناختم • او بهـترين دوست من بود " .


ادبى باشد " .
-
كرابين بطلرزى عصبى پشت عينك دسته شاخیى پلك میزد . با



يكى دوبار برای دسترسى بـه آن دختر به او تلفن كرد " . -

- " اوه ، جوان استّ ، خيلى جوان . اما بعقيدهى من بازيگر

خوبى نيست " .
مارتينز بياد دخترى افتاد كه كتار كور ايستاده بيود و صورتش را
 كــــ " .
ـ " "او احتمالا " در سخنرانتى شما شركت خواهد كرد " .

- " الطريشى است ؟" .
- " الد عا مىكند كه اططر يشى است . اما كَمان كنم كه مجار باشد .
او در " يوزف انُتاد " كار مىكـد " .
- " هرا اد عا مىكند كه اطريشى است ؟ " .






 او تلفن خواهد كرد . Tانكاه براى مخارج ضرورى خود و بانـدالزه ارزش ده
 سرعت دارد يول گير میى آورد ـــد دوازده هونـد در كمتر از يك ساعت .

أو خسته بود . اين را موقعى فهميد كه با چكمه روى تخت دراز كشيد . در عرض يك دتيعَه وين را پشت سنر گذاشته بود و در جنـكلى انـونوه
 سرداد و تاگهان او احساس تنهايى و ترس كرد . او زبر يك درخت بخصوص با " هرى" وعده ملاقات داشت ! اما در جنتلى ا ينـجنيـن انبوه ، از چگگونه مىتوانست يك درخت را بـين بـقيهى درختان تشخيص دهد





. شد
صدابی كه تنـها اندكى ته لهجههى خار جى داشت ، كَفت :

- "آقاى رولـو مارتينز؟ "
 صدا گفت : " شنما مرا نمى شناسيد " البته لازم نتبوذ ! إنـ را
بـُو يـد . و اداهه دارد : " اما من يكى از دوستان هوى لايم بـودم " .


" خوشحال همى شوم كه بتوانـم با شما ملاقات كنــم " "
ـ "منTنطرفهتل در "اولدوينا " هستم " .

كرفتارى داشتم " .
- "هرى از من خواست كه بـبـينم وضع شما خوب است يا نـه .
موقعى كه مى مرد من در كـنـارش بـودم " .
 مى خواست بگُويد : "فكر كردم كه او بـطور ناگهانى مرد " . اها فكر كرد

بهتر است احتياط كند . بنابرابي كفت : " شما اسمتان را بهمن
نكفتيد " .
صدا كَفت : " كورتز ، علاقه داشتـم كه من بهد يـدن شما بـيا يَم ، اما
 كنيم " . صدا كفت : " حتما " ، البتته اكر مطمئن هستيد كه تا آن موقع
اشكالى برا يتان پيشی نمىىT يد " .

- " منظورتان جيبست ؟ " .
- 



 تا موقعى كه شما را ببـينـم مىتوانم خولـ م را اداره كنـم ". تا موقتى كه او
 - " "مىتوانيـم ساعت يازده در " اولدوينا " در خيابان كايرنتنـر
 در دست خواهم داشت " .

- " " خيلى خوب است . آن كتاب را چطور گير "ورد يد ؟" .



 بود ؟ T Tا كالاهان هـ كفته بود كه هرى بطور ناكهانى يا بدون درد مرد ؟
 لحظه بهبعد بود كه مارتينز در يافت در در مسالهى مرگ "هرى "هر اشكا اشكالى


 درازى بود ، اما نه بحد كافى •

مارتينز به من كفت : " جهيزى را كه از نگاه ‘اول در وجود او








 يشت همان ميزى نشسته بود. يم كه إو آنروز صبح با "كورتز " آنجا نشنسته

 من مثّل هر دختر ديگرى بود كم با عجله زبر برشف راه مىرود . - "

نگاهش را از دختر برداشت و گَت : " اين چیيزها ديگر از من


 میكردى "
 مرا بياد "آنا " انداخت . آنا اشميت " .

Hu

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ " او كيست ؟ يك دختر است؟ " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ " " هنظورت از بـهر حال چپيست ؟" } \\
& \text { - " او دوست هرى بود " . } \\
& \text { - " حالا نـوبت تو شده؟" " }
\end{aligned}
$$


 براى تمام عمرم كافى است . "،
من گفتم : " داشتى از كورتز برايم حرف میزدی " . ظاهر| " كورتز ، آنروز آنجا نشسته بود و كتاب " سوار تنـهاى
 علاتهيى ساختگى گَفته بود : " دلـهرهبى كه شما در داستان ايجاد مىكنيد ، شگفتانگیيز است " .
" " دلههره؟"
-
تنهها با يد حدس بزند . . . "

مارتينز گفت : " "سس شما دوست هرى بود بـ ؟"
 در طول آن داشت اشتباهش را تصحيح مى كرد ، اداوه داد : " البتته بعد از شما " .

- " به من بگو كه أو چطور مرد ؟؟"

 "كولر ". او براى "كولر دست تكان دان داد و هنگاميكه براى ديلن او او خواست از عرض خيابان بكذرد ، يك جيپ سر رسيد و او را زير كرد .
 - " يك نفر به من گفته الست كه او بطور ناگهانى مرد " .
- " كاشكى اينظور بود . هرچنـد كه بهرحال او پيش از رسيدن

آمبولانس هرد " .

- " " او در آن موقع قادر به صحبتكردن بود ؟" .




 داشته باشنـد . براى شما بليت برگشت تهـيه كنم ". موقعيكه مارتينز اين ماجرا را براى من شرح مى داد بهمن كفت : " مى بينى ، من علاوه بر يول ، بليت بركشت هم جمع مى مردرد م " :
ـ " اما جرا تلكُراف نزد يد كه مرا از آ هدن منصرف كـيد ؟" .
 و سانسور مدكن است يك تلكراف ينج روز در راه باشد " . - " الز طرف مقامات رسمى به هاجرا رسيدگى شد ؟" ـ " البتهه " . كارهاى غير قانونى دست داشت ؟ " . -

 توانيد پيدا كنيد كه قانون شكنى نكرده ها باشد " .
ـ " منظور پلـيس چببزى بدتر از اين بود " " .
 سرشان مىزند " . - " " بههرحال من اينقدر اينجا مى مانم تا به آنها ثابت كنم كه آنها اشتباه مىكنـند " .

كورتز سرش را بشدت نكان داد و كلاه كيسش تا اندازهبى جا بهـا با
 - " من مى خواهم كارى كنم كه آن افسر لـلـيس از وين فرإرى

شود " .


- " مى خواهـم كار را از لحظهى مرگ او شروع كنم . T أنجا تو بـودى و Tان مردى كه اسمش "كولر " استع ، و رانـنده . مىتوانى نشانتي انـهـا را

بـمن بدهى ؟" .
ـ " هن آدرس راننـده را نـمى دانـم " "

- " هىتوانـم آدرس او را از یروندهى دالدستانى بگيرم . حالا

كورتز گفت : " براى او دردناك الست " .
- " براى من او مهم نيست . هرى مهم است " . .

- " نه . من زود عصباني شدم " .

كـن كارى را بالا بـياورى كه بهزيان Tابـروى هرى تمام شود ؟" .

- " در هرحال به كمى وقت و هول احتياج دارى " .
- " من وتت دارم • و تو مى خواستى بهـ من كمى یول قرض بـدهى .

مكر نـه
كورتزگفت : " من آدم ثروتمتـدى نـيستم . من فتط به هرى ثول دادم كه هواي تو را داشته باشمَ و سالـم تو را بـرگردانـم " ".


مرگ هرى اشكالي دارد " .

تيرى در تاريكى بـود ، الما احساس غريزىى مطـئنى داشت كه

قضيهى مرگ اششكالى دارد . هرحند كه او هنوز اسم Tن را جنايت نكذاشته
 مىكرد . كورتز با كمى سر و صدا و با هورتهاى طولانى قههوه را نوشيد . Tنوقت فنجان را بهزمين كذاشت و كّفت : ـ " منظورت از اشكال حيست ؟ "
 آ ا اين از نظر تبهكار واقعى هم كافى است ؟" وقتى اين حرف را زد
 نـمىرد احتياط كند يا Tا امش خود شر را حفظ كند


 نـشنـيده بود جرعهى ديگگر نوشيد و كُفت : " خوب ، البتـه بـرا يت آرزوى شانس
 آن سر دربياورى . اكر كمكى خواستى از آ من بـعير " . - " من آدرس " كولر " را مى خواهـم " . - " حتما " . برايت مىنويسم ، أينجاست . در منطقهى آمريكابى-

ـ " " آدرس خودت؟"
-






ry

استاد هيجان " و با يك دست كالاه كيسش را هرتب كرد و وتتى دست
 آك میکرد كه انگًار هرگّز نبود .

## $\Delta$

مارتينز ، در آستانه در صحنهى تآتر " يوزف اشتاد " " روى يك










 متعلق به " " زوليت " است .



 " كورتز " است . همهى آنها حق دارند . رفتار من مث مثل يك احمق


 صدابى از بالاى سرش كِت : " آقاى مارتينز " . و او سرش را را بلند

كرد و به صورتى كه چنـد فوت باللى سترش از ميان پردهها به او نـگاه مى
 صادق ، موهاي تبره و جشمها يمى كه در Tآن نور ، قهوهيى بـنظر مى آمدند ،
 بهنظر " رولـو مارتينز " رسيد كه دربوى موها يا دستها خطرى نبود كه در T است لطففا " بيائيد بالا؟ در دوم دست راست "

 مىتواند با آنهها راحت برخورد كتد ، خون مىداند كه هرگز خطرى

 برخلاف اتاق بيشتر بازيكران ، اين اتناق تقريبا " خالى بود . نـه

 روى صحنه ديده بود . و يك قوطى رنگً و روغن كه نيمى از آن مصرف




 '



دارنـد " .

مارتينز فنجانش را هثل دارو سريع سر كشيد و او را تماشا كرد كه

 لحظهى دردناكى بود . مرد ديد كه در اين لحظه دهان زن خـن
.

- " من بيست سالبود كه او را مى شناختم . دوستش بود م . ها د در
 مىكذشت كه ما در آن ملاقاتى نداشته باشيم " .
زن كفت : " ونتى كارت شا شما بهدستم رسيد ، نمى توانستم جواب



- " او مرده است . اين آخرش است . همهجيز تمام شده . تمام .

فا يدهى حرفزدن جیيست ؟ " .

- " هر دوى ما او را دوست داشتيم " .

جز اينكه . . .
- 




†و يك سوال كردم : " آيا تو مردى بنام كولر را مى شناسى ؟" .


 - " بنابراين او بطور ناگهانى نمرد ؟" .

4
ـ " اوه . نه " .

مارتينز بهمن گفت : " نمىید انستم چچطور شده بود كه اين فكر بـه


 اين نشان مىدهد كه واقعا " دردى در كا كار نبوده " ،


- " تو دكتر را د يدهاى؟؟"
- " يك بـار . هرى مرا پـيش او فرستاد . او دكتر خود هرى بـود . .

او در همان نزد يكى زنـدگى مىكرد " .
مارتينز ناگّهان در آن گوشه می سازد ، در مكانى ويران جسدى روى زمين ديد و يك كروه پیرنده كه بهدورش جمع شدند . شايد اين صحنهبيى از يكى از كتابههاى خود ش بـود

 درست در همان لحظه در آنجا حضور داشتـند : همهى دوستان هرى ،
 او عشق مىورزيدند در صحنه حضور نـداشتنـد . مارتينز كفت : " و
راننده . آيا شههادت او را شنيدهيى؟؟" .

- " او ناراحت و ترسيده نبود . اما ششهادت " " كولر " باعث



 ميتوانست بـُويد كه او "هرى" است كه مثل بحهويى كه در يك بعد از از ظههر گرم تابستانى روى شمن كنار زمين بازى خوابـيده ، Tنجا افتاده

يك. نـر از آنطرف پنـجره صدا زد : " دوشبزه اشميت !" . زن گَفت : " Tنهـا دوست ندارند كه آد كار باعث مى شود برق "آنهـا " مصرف شود . "

 بـه كارهاى خلاف قانون متههم كرد دانـد " .


-
.

كورتز مى شنـاسى ؟" .
-

- " او كلادكَيس بهسر میگذارد " "
- 


 دكتر . . .
زن با آرامشى توام با نـا ميدى كفت : من هم بـه ابين فكر كردهام .

 رولو مارتينز گفت : " من مى خواهم آن حرامزادهها را گير بياندازم ":

بيجاروه در ماجرايى دست داشت " .

آنصدا دوباره بلـند شد : " دوشيزه اشميت ! " !
ـ " من بـايد بروم " .

Pr
ـ " هن كمى از راه ,ا با تو می آيم ".


 مى شدند . آنا گفت : " بههتر است فرأموشش كنيم " . در بيادهرو برف كه

 وتتى ددختر آدرس را مىنوشت آنـها در پنـاه د يوارى إيستاده

بودند .
-
-





يك كارTكاه Tاتور نسبـت يه كارTكاه حرفهيى اين المتياز را دارد كه

 روز كار ماءمورين من كارمىكرد و در ضمن او اين امتياز اساسي را نـيز داشت كه دوست هرى بود . همهنـين ، او در درون ماجراه اها بود ، حال

Tآنكه ما از بـيرون به حوادث نـظارت داششتيم
دكتر ونيكK در خانه بود . شايـ او بخاطر يك افسر یلـيس در
 روى كارت خود نوشته بود .

 تعداد شما يلههاى مصلوب بـيش از T ن بـود كه او بتواند آنها را بشمارد و




 داشتهاند كه از اتاق انتظار مطب دكتر ونيكر ور سر درآوردهاند .


 اصلى و واقعى نگّهدارى مى شد . عطسهيى او را آزار داد .
 بود . كوتاه قامت و مرتب بود ـ كت سياه دنبـالـهد دارى بهتن داشت و يقهى
 دوباره عطسه كرد . شايد از بس تميز بود ، سرها خورده بود . بـفت : "Tآى مارتينز؟ " "
يك تما يل مقاومت ناپـذير براى خوار شمردن دكتر ونيكلـر بـه دولو
مارتينز حمله كرد . گڭفت : " آقاى ونيـكـر؟ " .

- " د دكتر ونـيكلر " .
- " شما ا'ينجا مجموعهى جالبى داريد " .
- 

ـ " "اين الستخوانهاى سنتها . . . . " .

- " الينها استخوان جوجهه و خرگوش هستنـد ". دكتر ونيكلـر



 اكر هدف از اين ملاقات را بهمن بكّوئيد؟ يك مريض منتظر من است ؟ " .
- " هردوى ما دوست هرى لايم بود يم " .

دكتر وينكلر همانطور كه بـين دو شمايل ايستاده بود ، جملهى
مارتينز را تصحيح كرد : " " من مشاور یزشكى او بودم " .





است ، د ربارهى مرگ او بشنوم " .


ماشبين رفت . وقتى كه من رسيد م او مرده بـود " .


او را به داخلـ خانه ميبردند " .


- " نه 'الزاما " "، .
- " " شما هطمئن هستيد كه اين يك حادثه بود ؟" .

دكتر ونيكلر در حاليكه دست دراز مىكرد و يكى از شما يلها را
 مرگ الظهار نـظر كنـم . آيا شما دلـيلى برایى اين نظرتان داريد ؟" .




 باشد " .
دكتر ونيكلر كفتت : " من صلاحيت رد كردن يك نظريه را
ندارم " .

- " "آيا شما مردى را بنام كولر مى شناسيد ؟" .
- 
- " وقتى هرى كشته شد ، او T Tنجا بود " .
- " بـنابرا ين حتما " من او را ديدهام . او كلاهكيس نداشت ؟ " .

ـ " او كورتز است " .
دكتر ونيكلر نـنتنها تميزترين بلكه محتاطتر ترين دكترى هم بود كه
 بود كه Tدم نـمىتوانست در صحت Tنهـا دومى هـم بود . درست مثل اينكه بخواهد يك تب هـب هـماك را تشخيص
fv

بدهد ، آنحنان با دقت مى كفت كه گوبى مى خواهد درجهى حرارت دقيق

 از T ا' بود كه هرى انتخابش كند . هرى اشخاصى را دوست داشت كه تا
 ـ " حـود يك سال "
دكتر ونيكلو تعظيم كرد و كُفت : " خوب ، لـطف كردبي كه به ديدن من آمديد " . وقتى تعظبيم كرد صداى خشخش آمد مثل اينكه


 را بالاى سر برده بود و در آن حال به صاينب آويخته شده بود . مارتينز
 دكتر ونيكِ, كفت : " يك جانسنيست " و دهانـش را آنـنـان ناكهانى بست كه كويى از. اينكه الطلاعات زيادى را افشا كرده ، احساس
 - " هرگز اين كلمه را نشنـيده بودم . هرا دستها يش بالاى سرش است ؟" دكتر ونيكلر با بى ميلى گفت : " براى ا ينكه بنظر Tنهها ، او فقط از نظر عدهى خاصى هرده است " وني




















 بخاطر مى ورم • شما دوست آقاى لايم هستيد " .


 حالا ..." "
مارتينز سيكارش شرا تعارف كرد و فضاى صميمانه عيقيتر شد .

 جواب مى دادم " .






 خانه مى 'وردند " .
ـ " اما شما شهادت نداديد ؟" .
نمىتواند به من مرخصى بدهد . ما كمبود كارمند داريم . و البته من واقعا " نديدم . . . " .

- " اما ديروز بهمن كَتيد كه حادثه حطور اتفاق افتاد " .
 - " او خيلى درد میى آثيد؟ " .

 اين كار من است . من كار مند ارشد ادارارهى متوفيات هستم " . ـ " اما بقيه مى كويند كه او ناكَهان نمرد " .

ـ " شايد Tنهها مرگ را Tانطور كه من مى شناسم نمى شناسنـ " .


من كفت " .

- " او بطور ناكهانی مرد . خحرف مردى را كه سرد و گُمر روزگّار را

خششيده قبول كن " .


نبود م كه بايـ شهادت مى داد م ". .

- " " منظورتان حيست ؟" .
- 

خانه بِبـاورنـد " .
-
بيحاره " . " " راننـده از جايشن تكان نخورد . بـه او شوك وارد شده بود .
". . .
مثل أين بود كه ناگهان نـه اينكه انكَشَتانش شكاف روى ديوار را



 كه كلاه كيس بهسر داشت توجه او را جلب كرده بوذ . دوتاى ديكر از نظر





هيج شهادتى ، مارتينز فكر كرد : هيج شهيادتى ! او ديكر شكى

نداشت كه قتلى اتفاق افتاده بود . وكرنه ، جرا آنها دربارهى لحظهى
 دوست - تتـها دوستان - هرى در " وين " را ساكت نگّه دأرنـد . و مرد سوم ؟ ، او جه كسى بـود ؟ .
او گفت : " شما بـيرون رفتن Tقاى لايم را هم د يـ يـد ؟"
" " ــه "


- نقط صداى تر مز ، آقأى مارتينز " .

بنظر مارتينز رسيد كه غير از كفتههاى كورتز و كولـر و رانـنـده ، در

 مىتوانست نشان بدهد كه او در طول نـيم ساعت مرده است . و تازه هر


تميز كه در ميان شما يلـها يش مى خزيد ــي

- " آقاى مارتينز ، بنظرم مى آيد كه شما در وين اتامت داريد " .
"
ـ " آگر شما بـه جا احتياج داريد و اگر بتوأنيد زودتر با مقامات
 Tآارتمان بكك ملك مصادره شده هده أست " .
- " كليد ها يش در دست كيست ؟ " .
- " " هيشش من است " "

$$
\begin{aligned}
& \text { - " من مىتوانـم آلارتمان را ببـينـم ؟" . } \\
& \text { ـ " ايلز ! كلـيد !" . }
\end{aligned}
$$

آقاى كوخ پيش افتاد و وارد T إبارتمان سابق هرى شد . در راهروى
 كه هرى هميشه مىكشيد . عجيب بود كه هنوز بوى يك هرد از لابـلاى


ييكرش به استخوان و گّاز و مواد تجزيه شده تبديل شده بود . تنـها





 و اتاق خواب را نشان داد . رختخواب مرتب شده بود و ملحفههـا تمبز بودند . در دستشويى ، حتى يك تيغ صورتنتراشى كهنـه نـبود كه نشان

 مى
آقاى كوخ كفت : " مى بينيد ؟، كاملا" براى يك مستاجر جديد
آماده است . ايلـز Tنرا تميز كرده است " .
او حتما" اين كار راكرده بُود . بعد از از وقوع يك مرك ، اينجا



طولانىترين سفر خود برود .

- " كاعذى اينـجا نبود ، آقاى كوخ؟ " .
 چمدانش پر بود ولى د.وستش آنها را بـرد " .
- " دوستش؟؟"
- " همان مردى كه كلاه گيس داشت " .
 باشد . بنظر مارتينز رسيد كه لايم فكر كردهه بود او بهموقع برإى كمك سر


بهقتل رسيده است " .

- " بـه تتل رسيده؟ " . صميميت آقاى كوخ با شنيدن اين حرف


ـ " هرا فكر مىكنيد كه حرف من مزخرف است ؟" .
- " "مأ در اين منطقه قتل و جنـابت نـداريم " .

 نيست . خواهش مىكنم . بايد همين حالا از اينـجا برويـ . شما خيلى بى ملا حظه هستيد " .
تقريبا " مارتينز را هل داد و از راهرو بـيرون برد . بـوى ذود سيكار داشت كمتر مى شد . T خرين كلام آقاى كوخ پيش از Tـنكه در خانهى خودش را محكم بـبندد ، اين بود : " بـه من مربوط نـيست ". آقاى كوخ

 سوال و جواب مىكردم ، بـه او كُفتم : " آيا كسى را در راه بلمه يا در

خيابان جلوى T٪ارتمان نـديدى؟" . - " هيحكس" . او همهى تلاشش را مىكرد تا بلكه مشلا " رهكذرى را بخاطر بياورد كه از T'ن حوالى مىگذشت ، اما نتوانست . و من حرفش
راباور كردم •

او كفت : " من خود م هـم فهـميدم كه خيابان خقدر آرام و مرده بنظر میرسيد . قسمتى از خيا بان بـمباران شده بـود و نور ماه بر تـههای هر از برف مى تابِيد . خيلى ساكت بـود . مىتوانستـم صدای پایى خودم را روى برف ها بشنوم " .

- " البتـه اين هبيزى را ثابـت نـمنيكند . اها آنجا زيرز مينى هست

كه هركس كه تو را تعقِبي كرده ، مىتوانسته در آنجا هخفي شود " . . " بـه "

ـ " " يا اينكه تمام داستان تو ساختگى است " .
"



شوى . شايد براى كمك به 'و . . . " .

مارتينز به من كفت : " اين كار خلاف هردرآمد كه تو به آن اشاره
كردى ، يه بود؟" .
ـ " " اكر در ديدار اولمان تو كنترل اعصاب لعنتى ات را از دست
 اين كار افشاى اطلاعات رسمى است . و كسانى كه تو با آنها تما س دارى


برايش درست كرده است . اين مردى كه اسمش كورتز است . . . " .
— " . " د دكتر ونيكلر "


 هنوز كامل نيست " .

كارآكاه بهتر از تو اختراع كنم ".

- " سيك ادبيت شايستهى نام تو نيست ! ا " .


 به أو اعتما د كنم .
مطمئنا " او آقاى كرابين را ناراحت كرده بود . موقعيكه مارتينز از ديدار Tقاى كوخ برمى كُشت ، يادداشت نااميدانهيى از نـما يندهى شوراى
فرهنگى انتظار او را مىكشيد .















 وسيلمى نقليه را به هتل میى درستم " .
رولو مارتينز نامه را خواند و و بیى آنكه بيش از اين خود ش را را بخاطر آقاى كرابين ناراحت كند ، بهرختخواب رنت .

هميشه بعد از دو یيمانه ذهن رولو مارتينز متوجه زنان مى شد . در اين مرحله او بطرزى مبهـم • احساساتى و رومانتيك ، بـطور كلى نسبـت


 به خانهى آنا اشميت نـئرفـت .

 راه يابـ .

 دهد . درعين حال این كار او را در برابر مشروب كولر آسيب هذيرتر
 خود دارى مىكنـند . حدورد ساعت بـنج بـود كه به آبارتمان كولر كه در




 در گوشهى ذهنش، جايى براى يك استثناء بنام كوأر باز كند . مردى با با



اقيانوسها را كشف كنـند ، بـهنگا م شيوع سيفليس، يا وتوع جنگ جهانى و يا وقوع قحطى در هـين ، خود را به آنجا میرساننـد . دوباره كارت ويزيتى كه رويش جملـهى " يكى از دوستان هرى " نوشته شده بود ، بهمنزلهى بلـيت ورودى بود . كولـر لـباس افسرى يوشيده بـود . روى ميزش



در وين ديده بود .

كولر كَفت : " هركس كه دوست هرى است ، دوست من هم هست .

ـ " "از هرى شنـبده بوديد ؟"

- " من خوانــدهى مشتاق داستانههاى وسترن هستم " . و مارتيـنز حرف او را باور كرذ . در حالـيكه حرف كورتز را باور
'تكرده بود .
د ربارهى مرگ هرى مرا روشن كنيد . "
كولر كفت : " وحشتناك هوى بود • من داشتم از عرض خـيابان رد

 و مستقيم بطرف من آمد و ا'ين جيپ . . . وحشتناك بـود ، وحشتناك .

 بعد از اينكه این راگفت ، سودا را ريخت و اداهه لاد : " علـيرغئم این
 -
 باقيماندهى اسكاع را اندازه گرفت و گفت : " به كدام مرد اشاره ميكنـيد ،

Tاقاى مارتينز؟ " .
-

- " نـمىدانم چچطور ابن فكر بـهسرتان زدهه . شما مىتوانيد همه
 و گفت : " ما فقط سهنفر بوديم : من ، آقاى كورتز و راننده . و اللبته

 ينـجره د يدهه است . او همساً يهى هرى بود . او كفت كه سه مرد را بـهغير از رانـنده ديده است . اين مربوط به هيش از آمدن دكتر ابست " .
- " أما او اين را در دادگاه نكّفت " .

ـ " نمى خواست خودش را كرفتار كنـد " .
 خوبى باشند . اين وظيفهى او بود كه در دادكاه شههادت بـ بـدهد " . كولر غمكنانه بهليوانش خيره شد . و كفت : " هجيز عجيبى است . شما هركز دو گزارش مشابه درمورد يك تصادف یيدا نمىكنيد . حتى خود من و آقاى

 و شما بايد T'نرا بازسازى كنيد و بـخاطر يـياوريد . فكر مى وكنـم كه آن مرد


كيّج شده است كه نتوانسته ما جههار نفرِ را تشخيص بـدهد " . - " - " "من هرى را هم حساب كرد م . او ديگر چهـهِيزهاينى ديده Tقاى مارتينز ؟" . - " هيز جالبى نـديده ، جز الينكه مىگوبد وتتى هرى را بـه دانحل خانه مى بردنـد ، او مرده بود " . - " خوب او در حال مرگ بود . كه الـبته زياد فرقى با يك مرده

نداشِت . مشروب دِيكُرى مىنوشَدِ آقاى مارتيتز؟ " .
ـ " نه . فكر نمىكنم " .
ارادت داشتم آقاى مارتينز • و ديكُ دوست ندارم دربارهى إين حادتُه
حرف بزـنـم " .

مارتينز كفت : " شايد يكى ديعُ بنوشم . فقط براى اينكه با شما همراهى كنم " . و در حاليكه ويسكى زبانش را قلقلك مىداد ترسيد : "
" شما Tانا اشميت , ا مى شناسيد ؟" .



 - " كار او چه اشكاللى داشت

- " "او يك مجار بود و آنطور كه میگفتند ، يدرش يكى از نازیهها بود . او از آن ترس داشت كه روسها بكيرنـدن " . - " هرا بايد او را بگيرند؟" . - " ما هميشه نمىت توانيم بفههميم كه حرا آنهـا مى مكند . شايد فقط براى نشان دادن الينكه دوست بودن با يك مرد انگُليسى ، كار سالـمى نيست " .
 - " اين جلوى Tنهها را نمىگيرد . از مركز سر فرماندهى آنها هنطقه انگلِيسىها با جيب تنهها يـنجدقيقه راه است . خـيابان ها روشن نيستتد و تعداد یلـيسها هـ كم است " .

 شما گَفته؟" . تلـفن زنـُ زد و كولـر كيلاسشنرا تمام كرد . كفت : الـو؟ بـله ، بله ، من سرهنگا كولر هستم. ".'Tنوقت در حاليكه كوشى دستش بـود و نـشان

مىداد كه مجبور است جواب دادن به Tن تلفن را تحمل كند ، نشست' .
 " بلـه" و نكاهش براى مدتى روى صورت مارتينز ماند . اما انـكار T آن
 خسته و مهربان ، انكار كه به دريا نظر داشتنـد ، كفت : " " كاملا " كار

" البته كه آنها را تحوهل مىد هیيم • من حرفم را زدم .
 گوبى داشت سعى میكرد كارى را كه بايد بكنـذ يخاطر بـياورد . مارتينـز
 شنـيدها يد ؟" .

" كولر كفت : " اوه . نـه . نه . اين اصـ اصلا " غير ممكن است . او حس

وظيفهشناسى عظيمى داشت " .
ـ " كورتز فكر مىكرد كه اين جيز ممكنى بود " . كولر جواب داد : " كورتز احساسات يك آنكّوساكسون را درك

نـميكند " .

هنكا ميكه مارتينز در حاشيهى كانال راه مى يیمود ، هوا تقريبا "





 صندلى جلو نشست ( چههار هفتهى فرمانروابى شوروىها در همان رون روز



 هتل ساشر در آن بود خارج شد . شالا در وجود رولو مارتينز ، رولو قدرت را در دست داشت و داشت يكراست بـطرف تتهها دخترى كه در در دو وين مى شناخت پـيش مىرفت . از او هرسيدم كه محل زنـدگى دخترك را از كجا مىدانست و او كفت كه بـه Tدرسى كه شب پیش أز دختر گرفته بود ، نـُّاه كرده بود . Tنهم همان شب ، در رختخواب . و روى نقشه هم مخل را پییدا كرده
 مى دانست . او مىتوانست محل بیيجها و اسامى خيابانهها را بخاطر
 .
د يكَرى میروم " . او نمى دانست كه دخترك در خانـه هست يا نه . نـمىدانست كه
 يوسترهای نـما يش حفظ كرده بود . بـهرحال أو در خانه بود . در اتاقى سرد نشسته بود و تختخوابـش را بصورت يك كانـا كانه درآورده بود . و يك




بـبـينـم • مى دانى ؟ داشتم از اينـجا رد مى شدم . . . " .

 كرده بود : " من بـا سرهنگ .كولـر خيلى ويسكى خورد م • احتياج داشتم كمى راه بروم و تاگگهان د يـ م كه اين طرفـها هستم " " .
 T' او كَفت : " نـه . نـه . متشكرم " و در حالـيكه به نمايشنامه نـاها مىكرد گفت :
-

- " از سطر اول Tنـطرفتر نرفتهام " "

نـما يشنامه را برداشت و و متـن را خوانـد : " لـويى وارد مى شود .
لويى : من صداى گریهى يك بـجه را شنـيدم " . بعد با آرامش و مهربانى يبى كه بيشتر مال مارتينزز بود تا مال رولـو گَفت : " مى توانـم كمى ا ينـجا بـمانـم ؟ " . - " دلـم مى خواهد كه بـمانى " . مارتينز خـودشن را محكم روى كانـانه كوبـبـ و بعدها به من كُفت
( جونكه عشاق اگر شنوندهي بيابند میتواناند كوجكترين جزئيات را را



 بود . اندامى كوجك و لاغر داشت كه شكوهش را فتط حرفهيى ها درى مى مردند .
.مارتينز رِ سيد : " از آن روزهاى بد بود ، نه ؟" .









 بكثم . فقط وقتى دستم را كنار كثيدم بود كه فهمهيدم دست من در در






 نمىديدم . بنابراين دوبأره به اتاق و به او نكاه كردم م زن كّفت : "هرى

 كد فراموش شـوند " . البته بجاى اين حرفها من فقط گفتم : " تو جه فكر






تا ابـد او را بخاطر بـياورى" .
او گفت : " مى دانـم . اما شا شا

- " منظور ت حيست ؟ اتناقى بـيفتد ؟" .
 بـا من بميرم • با روسها مرا د دتگير كنـنـــ " . بهموقع او را فراموش خواهى كرد . دوباره عاشوَ خواهیى
 إينطور شد كه رولو مارتينز از كتار ينجره برگیت و دوباره روى
 دوستان هرى بود كه داشت دوست ديگً او را تسلى مى داد . حالا او مردى بود كه عاشق آنا اشميت شده بود كه قبللا " عاشق مردى بنـام هرى





 همانجاهاست " . - "كوخ كيست؟" .

برا يش شرح داد كه چپطور به آآرتمان هرى برگشته . و بعد ها جراى صحبت ها يش با كوخ و قضيهى مرد سوم را برا يشى توضيح داد .

زن گفت : " اكر اين راست باشد ، خيلى مهم است " . - " " بهرحال چیيزى را تُابت نـمىنـد . همانطور كه كوخ از زير

بازهرسي در رفت ، اين غريبه هـم ممكن است همين كار را بكند " . - " مساله ابن نـيست . مساله اين است كه كـ كورتز و كولر دروغ

كفتماند " .

- " شا يد Tنها به اين علـت دروغ كفتهاند كه روى دوستشان

سرهوش بكذارند . البته اگر اين مرد سوم دوست آنها باشد " .

- " پپ در صحنهى مرگ يكي ديگر از دوستان او هم بوده است . راستى ' چس صداتت دوست تو ، كولّر چه شد ؟ " .
 بيرون كرد " .

نمىكند " .
آنها باهم راه دراز تا خانهى هرى را دريشش گُرفتند . برف به


آهنى به Tنـها Tو يخته باشند . آنا اشميت كفت : " "آنجا دور أست ؟" , آ - " حالا ديگر زياد دور نـيست . T ن عده را كه آنجا جـع شدها شــد


 خانهاش همانجاست . فكر. مىكنى جريان جيست؟ سياسیى؟" .
آثا اشميت ايستاد و گفت : " قَضيهى كوخ را غـير از من به جه
كسانی گفتههيى؟" .

- " فقط به تو و سرهنگگ كولـر گفتم • خطور هكر ؟ " .
- " هن مىترسم . الين مرا به ياد . . . " نـكاهش روى جمعيت ثابت شده بود و نـمىدانست مىدهد . كفت : " بـيا از ا اينجا برويم " .
- 
- 

ـ

كه برای بك هنرييشه عجيب بود ، گِت : " من از جـمعبت متنـفرم " .


 انتظار او را مىكشيدند . وقتى به حاشيهى جمعيت رسيد ، مطمئن شد كه


$$
\begin{aligned}
& \text { ـ " " تو هنم بكى از آنهـا هستیى ؟" . } \\
& \text { - " از كیها ؟" } \\
& \text { " " } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- " " "نـها تمام روز بهـ اينـجا رفت و T مد كردهانـد " .
- " "این مرد م منتظر چهه چهيزى هستتـد ؟" .

ـ " مى خواهند وقتى كه او را بـبرون مى آورنـد ، تما ها ايش كنـنـد " .

- " " آقاى كسى ری" .

بـنظر مارتينز رسيد كه غبير از او كس ديگًرى هم بايد فـهميده باشد كه آقاى كوخ در بازهرسى شركت نكرده است . گر چجه اين بهسختى مىتوانست كار یليس باشد . گـفت :

- " او جهكار كردهی؟" .

sV

بياورند . مى داني؟ ممكن است خودكشى باشد . ممكن هم هست كه يك
تتل باشد " .

- " آقاى كوخ؟" .
_ " البتهه " .
 پسربجه كلاه پشمى بهسر داشت . قيافهاث مثل كوتولهها بود . صورتش از
سرما كبود شده بود .

- " "
- 



- " فقط همين هنسل ؟" .

 مى
- " " او از خانم كوخ مى پرسيد كه Tن مرد خارجى په شكلى بود ؟"

 خودش را در زيرزمين ببرد ؟" .
- 
- " " وقتى از پنجره نگاه كردم ، روى زغال سنگّها كمى خون ديدم "
 برف همهجا را خيس كرده " . مرد رو به مارتينز كرد و كِفت : " بـهـ عجب قوهى تخيلى دارد . ممكن است وقتى بزرگ شود ، يك نويسنده بشود " .

آن صورت سرخ و كبود ، هوشيارانـه بـه مارتيتز نـگاه مىكرد . بـهـ
كفت :
.
ــ " بـله ، هنسل ؟" .

- " او هم يك خارجى است " .

- خرخيد

غرور ادامه داد : " أو خكر میكند شما او را كشتهايـد . Tنههم فقط يه اين علـت كه خارجى هستيد . انُكار كه ابين روزها در اينجا تعداد خارجمىها از

تعداد وينى ها بـيشتر نـيست ! " .
" بـله ، هنسل "

- " آـهها دارنـد بيرون مىT يـند " .

يك كُوه پـلـيس برانـكارد سر يوشبيده را احاطه كرده بودنـد و Tنـرا

. پلهها ليز بـخورنـد
مرد گِفت : " بخاطر خرابیى ها ، آمبولانس نـمىتوانـ بـه اينـجا
 جمعيت داشت مى داشنت • وقتى كه در حاشيهى بیيا دهرو راه مىرفت ، هيكل بـزرگّش مثل يك


 مارتتينز گذشت ، مارتينز سرش را پاءيـن انـداخت ولى وقتى كه خواست دوباره سرش را بالا بـياورد ، با نـًاه كنجكاو و خـونسرد هنـسل كوتولـه


وقتى كه داشت بطرف آنا برمىتشت ، يكبار بـهـشتسرش نكاه كرد . بحهه داشت دست پـرش را میکشيد و دهانش طورى حلـقه شده بـود او بـ آنا كفت : " كوخ كشنته شده . بيا از اينـجا برويـم " . تا آنجا كه برف اججازه ميداد ، تند براه افتاد . مرتب به اينطرف و آن طرف






دوباره مرتكب تـل نـمى شود " .
بازهم مارتينز توجهى نـي نـرد


 تزديك نـمىكــم " .
-

ملاقات كرده . ممكن است براى مدتى ناراحتى هايـى یيش بـيا يـ " .

- " هرا بهسراغ غلـيس نـمىروى؟" .
- " خـيلى احمق هستند . من به آنهـا اعتماد نـدارم . بـبين چهه
 را بزنـم . انـها اين را درنظر دارنـد . كمتر ين كارى كه مى كنـند اينست كه مرا از وين بيرون مىكنـند . اما اكر من ساكت بـمانـم ، تنـها يك نفر هست
كه مى توأند مرا از دور خـارج كــد : كولـر " .
- "و او اين كار ران نخواهد كرد " .

صورتى من نمىتوانم تبول كنم كه او كناهكار است " .

 مى دانى " .








 را در " بار " "ييدا كنيد" .





 كرده بود كه خوثبينى است .
راننده روى جادهى يخ زده تند مى راند ه مارتينـ ارينز اعتراض كرد .



 از دست داد .

ـ " دور است ؟" . اما راننده جوابى نداد . مارتينز با خودش فكر












بوفهبى با فنجانهاى قهوه آنجا بود و از يك كترى بخار بلـند





 را سرحال می آورند آقاى دكستر " . يكى از آن مردان جوا جوان فنجانى را به

 است بعدا "ازروى يكى از كتابهها يتان برایمان بخشوانيد ، آقاى دكستر ؟




يك داستان بُايد جالـب بـاشد " .
مارتينز ناا ميدانه كفت : " من هم همين كار زا مى كـمـم " .

- " خانم بانوك ، صبر كنيد تا موقع سوال كردن برسد " .
 دكستر براى انتقاد صادتانـه ارزش قايل است " .
يك بانوى پیير كه او خيال كرده بود همسر كرافين أست ، گِت :


شنيدهام كه داستانهای شما . . . . "
كرابين كّفت : " مدكن است قهوهتان را بنوشيد؟" و او را به داخحل اتاق ديكرى كشاند كه پنـد آلدم سالخخورده ، در فضا بیى غمزده در

مارتيتز قادر نبود لدربارهى اين جلسه با من زياد حرف بـز بـند . ذهنش هنوز بـا مساءلـى مرگ دزگگير بود ، هنوز هر لحظه انتظار داشت كه
 بحث را شروع كرده بود ، و با شناختى كه از او دارم ، هىدانم كه

 تفاوت كه هر بار روى نويسندهى ميهمان ثكيهى بيشترى كرده است . الو
 میكرد و بعد اعلام مىكرد كه جلسه براى انـجام يرسش و هاسخ حاضر است .
مارتينز سوال اول را نفههيد ، اها كرابين بهسرعت بهكمكش Tا مد و

 " مدكن انست از آقاى دكستر سوال كنـم كه T يا كار جد يدى در دست تحرير دارنـد؟
" "اوه بلـه ، بله "

رارْتينز كفت : " مرد سوم " ، و بـه اين ترتيب با الين حاضر جوابى

- "آقاى دكستر ، ممكن است بـكوئيد كدام نو يسنده عمدتا " روى ششها تاْثير كّاشته است؟
مارتينز بـون اينكه فكر كند ، كفت : " گرى " البته منظور او


مارتينز با Tامش خيال گفت : " زينگّرى ، من كس ديـُرى را بـا
 . خنـديدنـد
گرابين بخاطر اتريسىها فورا" مداخله كرد : " آقاى دكستر شوخى مىكنـند ، منظورشان گرى شاعر است . تابغهيى كن آرام و روان مى سرا!يد . اسم ها بههم شبيه هستـنـد " . .
- " و اسم او هم زين گرى است؟" .

 و كابوىها "
- " "او نو يسنده بزرگى نيست؟ " "

كُرابين كُفت : " نـه ، نـه . اصلا " . راستش را بخواهيد من اصلا"
 اين جمله نزد يك بود حالـش بهم بخْورد . او قبلا " هركُز خود را نـويسنـده


 سرگرم كنـندهي مرد مى بـود " .

مارتينَز با خشم كُفت : " مكر چیه عيبى دارد ؟" .

- " اوه منظور من فقطاين بود كه . . . " .
- " مكر شكسهير جهه بود ؟" .

ِيك Tدم ير دل و جراءت كفت : " يك شاعر " "

- " تا بـه حال كتابي از زينگرى خوانـدهايد ؟" .
- " نه . نمىتوانم بكُويم كه . . . " .
- " " یس اصلا " نـمىدانيد كه دربارهى جهجيزى داريد حرف

میزنـيد " .
يكى از آن دو مرد جوان سعى كرد به كفك كرابين بـيا يد : "راستى
آقاى دكستر ، شما براى جيمز جويس چه محلى قا يل هستيد ؟" ".

 بعد ، عاشق شده بود ، بعد يك مرد كشته شده بود و حاللا احساس ميكرد
 ديگر تحمل اينمزخرفها را نـداشت . - " " منظورم اين است كه Tا او را در رديف بزرگان واتعي
"دانيد ؟" .

- " "استش را بخخواهيله ، من هنوز هيزى دربارهى او نمى دانم .
: خهجيزى مىنوشت؟" .
او متوجه نبود ، اما داشت تاشير عميقى بر آنـها برجا مى مكذاشت .
 سم زينگرى را يادداشت كردنـد . و كرافين Tهسته از كرابـين هرسيد : زيّن را چِطور مىنويسنـد ؟" .
- " " راستش را بخواهو مطمئن نيستم "

 تريشى جوان كه به سبك روشنفكران سياه يوشيده بود ، كُفت : دافنه

دوموريه ، و آقاى گرابين با حركات خهره و كلمات آرام به مارتينز گفت : " با Tا Tنها مهربان بان بانيد " .
زنى با صورتى مهربان كه بـلوز دستباف بهـتن داشت با با اشتياق كفت: : " قبول نداريد آقاى دكستر كه هيحكس ، نتوانسته است مثل ويرجينيا وولف دربارهى الحساسات آنقدر شاعرانه اداى مطلب كند؟ هـ

البته منظورم در شعر ها يش است ا " . . گرابين زمزمه كرد : " بايد يك چيزهاییى دربارهى جريان ضمير

بهشيار بكُويى " .

- " جريان جیى؟" .

 نظرهاى شما را بشنوند . اگر بدانيد آنها جطور انستيتو را اشغال كردهاند !؟" .

كه به سبك جان كالزورثى حيز بنويسد ؟" .





 (اين را نمىتوانست باوركند ) ، يا دكترونيكلر؟ هيجكدام از آنهـا ظاهرا" توانابيى ارتكاب قتل در زير زمين را نداشتند . دوبازه
 آنوقت كسى سر بيصورتش را بطرف او بركّرداند . صورتى مثل يك تخم

مرغ ، مرد سوم
مارتينز نـمىتوانست بگويد كه بقيه بحث را چطور ادامه داد .

شايد كرابـين ابتكار عمل را در دست كرفت ، شايد يكى از حضار با بحت

 داشت . بعد يكى از Tن مردان جوأن او را بطرف ميزى كه رويش هر از كتاب بود برد و از او خوالست كه Tنـها را ا امضاء كـند .
 - " من حكار باید بكنـم ؟" .

- " فتط يك امضاء . اين تتها توقع Tنههاستـ. . ابن كتاب " دماغهى خميده " مالمن است . خيلى ممنون مىشوم اكر جيزى هم

مارتينز قلمش را درTورد و نوشت : از ب • دكستر نويسندهى كتاب "سوارتنـهاىسانتافه " و مرد جوان جمله را خوا رانــ و متعجب شد .


 مىنوشت : " ب . دكستر ، ب . دكستر ، ب . دكستر " . درواقع دروغ هـم



 هفتمين نسخهى "" دماغهى خميدهه " را امضاء مىكرد . هروقت 'سرش را بلند میكرد كه كتاب ديـكرى را بكيرد ، با نتاه شكاك كرابـين مواجه

 دزبان را د يد . ظاهرا " او داشت با يكى از كارمنـدان جوان كا كرابـين جر و
 است . Tنوقت بود كه كنترل اعصاب ور عـل سل سليم خود رالز دست داد .

VV

فقط يك كتاب مانده بود . مارتينز روى آن هم نوشت " ب . دكستر " و
 ا ايستاده بود نـد
ماءمور دزبان پرسيد : " و این آقا؟ " .
مرد جوان كفت : " ايشان بنـجامين د كسبتر هستنـد " .

ـ ا " شنـيدهام كه كسى بنام رولو مارتينز با يكى از ماشينههاى شما
به اينجا T مده است " .
ـ " ا اشتباهى شده . . يك اشتباه واضح " .

مارتينز همانطور كه از لـلـهها لاناعين میرفت كتش رأ هم برداشت .



 در آن بود ، تاريك بود . بـيك صداى كنجكاوى برانگيز توجه او را به يكى از اتاقها جلب كرد .
 مختصرى خورد و صدا دوباره شروع شد . صدا ، مثل صدأى نفس گرفتهى يك انسان بود . ساكت ايستاد و صدا هـ هم قطع شد . از بـبيرون كسى صدا صد میىزد : " آقاى دكستر ، آقاى دكستر ". آنوقت صدأى تازهيى بـه كون

 تحملش را نداشت . فنـدكش را درآورد . در راه یله صدای پا شا شنـيده مى شد . هر جه تلا ش كرد ، فندكش روشن نشد . كسى در تاريكى جا بـا بهجا شد و صدابى مثل صداى زنجير بلـند شد . با خشمى از روى ترس دو دوباره پرسيد : " كسى Tنـجا هست ؟" و فقط صدای " كليك كليك " يك شیيز

فلزى بكّوش رسيد !
مارتينزنااميدانه ، ابتد در سمت راست و سيس در سمت جيش






 روشن كرد . مارتينز بطرف روشنابي زير در رفت ، در ر را باز كرد ور و با با با



 مارتينز كفت : " من راهم را كم كرده بود بـ م - - " بله تربان. . ما هم فكر كرديم كه همين اتفادق افتاده است" .

از نوقعيكه قهميدم مارتينز بهكشورش برنكَشته الست ، رفتار او را




 سركردان است و بالاخره هردوى ما بـه اين نتيجه رسيديم كه او از
 كنم . اها گمش كرد م م
حوادث سير ناراحت كنـندهبى داشت و بنظرم رسيد كه وقتش رسيده است كه كُتتكوى د يكُرى با او داشته باشم • او خيلى حرفـها دا داشت كه با يد براى من مى كفت .







 دربارهى دوستت د دستكيرت شد ؟" . او كفت : " اوه ، بله . كـار بـينى شما بود ، اما شما Tنـرا

- "حه جییزی؟" .
- " ا ينكه او كشته شده بود " .

این حرفف او مرا متعجب كرد . من خودم يكبار فكر كرده بودم كه
شا يد او خودكشى كرده بود . اما حتتى فكرش را هـم كنـار كُذاشته بودم •
 حذف كنـد . مرتب دربارهى كسى حرف میزد كه حـادثه را د يـده است .
 الينتدر برالى مرد سوم اهميتـ فا بـل است .

- "او در بازهرسى شركت نـكرد و د بيكران هم دروغ كَفتنـد تا او را
كتار نتاه دارنـد " .
- 



 لحظهى تصاده بـدون مرخصى خارج از محـل كارش بـوده است . مردم اغلبب از جاهايى منُل " كلاكَنـورت " بـدون اجازه به وين سغر میكـنـد . جذابيـتشهاى شهه بزرگ ، الرزش:اين ريسك را براى Tنهـا دارد " .


 - "
 الست "
ـــ " بـله ".

ــ " تأ آنـجا كه ها مىدانيـم ، تو T خرين نـفرى هستى كه او را زنـده
ديدهبى " .
$A!$

بعدا " از او سوال كردم كه Tيا كسى كه حتي از ماءمور من زرنـگّنتر


 تو خيلى ناراحت شده است ، ديگُ جهكسى ايت را مى دانست ؟ " :


كوخ را مى بستــد " .

- " وقتى كه تو قضيه را بـه كولر مىگگتى ، مردك قبلا " مرده بود . آن شب او باشنـيدن صداى يك نـفر از رختخواب درآمد و به طبقهى

پا پاعين رفت . . . "

- " خوب به اين ترتيب مشكل من حل مى شود . من آن موقع در

هتل ساشر بود م " ،

- " اما او خيلى زود بـه رختخواب رفت . د يدار تو باعث شد كه بـيمارى ميگرن او عود كند . كمى بعد از ساعت نـه بود كه او بلـنـ شد . تو
 با سادگى گیت.: " قدم میزدم و سعى مىكردم از ماجرا سر

د دبـياورم " .
-
_ " نه " .

مى خواستم او را بترسانم • بنابرا ين فايدهيى نداشت كه بـا بـا او

 تظاهر مىكنـد يانه . هركس كه جاتو را در دست دارد ، الزاها " هميشه

قاتل نيست .

- " ممكن است يك سيكًار ديـكر بهمن بدهى؟" .
ـ " بــه " .

كفت : " از كجا مىدانستي كه من به خانه كوخ رفتهام ؟ هكر
بخاطر همين مرا به اينجا نكشيدى؟"

- " " لاليس اتريش"
 - " "بهمص أينكه تو دفتر كولر را ترك كردى: ، او به من تلفن كرد ".
- " بنابرانِن اين امر او را تبرئه مىكند . اكُر او در قتل دست داشت، هس نمى خواست كه من ماجرا را برایى تو بكويم . هاجراى كوخ

منظور م است" "
-
 مىكنى . اما بههر حال تو چططور از آن باخبر شدى




 معذرت خواهى هم كرد . كفت•كه اعتقاد داشتن به تأبعيت ، بـد است . است كفت كه اينطورى احساس مىكند كه آدم خوديسندى است . راستش را
 در امر قاجاق لاستيك ماشين خبر دارم " .
 - " "نه در قاحاقها هاى جدى . هى توانم بـكويم كه دوهزار و يانصد
 آهر يكابى ها مراقب افرادشان باشند " . صادقانه گَفت : " لعنت بهمن . هرى هم از همين كارها مى كرد؟ "
$d r$

- " تـه ، كار او Tـقدر ها بي ضرر نبود " .
 هرى در كارهاى بـنى دست داشت . شا شا



همديگّر هم مىدزدند " .
انـبار ، او حرف مرا بدون ايْنكه عصبانى شود ، گوش كرد .
 تو واقعيات را خوب بررسي كردهيى • من بخاطُر رفتارم در دفغهى پيشي متاسفم " .

- " اشكالى نـدارد " . بعضى وقتها آدم بايد سريع تصميم




خودت باشى ، ممكن است شوكه بشوى" .


 در هرحال ، ولو با قيمت گران و كم فروشى ، لااقل غـذا را تامين









ثروتمندان بود . البته سيستم اصلى توزيع هم به زهمت كمى از اين بهتر بـو
هاحِّق ، براى مدت كمى به خوبى و خوشى آدامه داشت . بـطور





 اين طبيعت وجدان بسيارى از مردان كوحك را را سست كرد ، ، بطور يكه آنها


 بهكردن رئيس باند بود . يك سيستم قاحِاق مثل سيستم يك حزب استبدادى.است .

 است ، فروش ينى سيلين براى هميشه بطور مخاي







 توجه كن كه به اين ترتيب آدم ممكن است به ينى سيلين مصونيت پيدا








 آنـها را در بخش روانی بـيمارستان د بيد " . او آنطرف هيز نشست سرش را در دست كرفت . من گفتم : " حتى

فكر كردن بـه أبن موضوع تأبـل تحمل نيست . معكرنهـ ؟ " . - " الما تو هنوز مدركى بـه من نشان ندادهاى كه ثابـــت كنــد
هرى . . . " .

 بودند و مارتينز زياد توجهيى به آنها نمىكرد . بـيشتر آنها از اتفاقات

 يكبار هم هرى اعتراض كرد : " اما جنـين شواهدى حاللا مىتوانـد برعلـيه

من هم بكار رود " .
من گِتم : " صبر كن " . بهد لـيلى ، هرى لايم بیى احتياط شده بود . ممكن است فهـميده بود كه ما به او مشكوك شدها بيم . و او دارد رسوا
 طبيعتا " زودتر رسوا مى شود . ما يكى از ماءمورانمان را بعنـوان يك را بـط در " " بيمارستان نظامى ارتش بريتانيا " كذاشتيم . ما در اين مرحله اسم

يك ك دلال را پِيدا كردهْ بـود يم اما نـميتوانستيم منبع اصلى را كشف كنيم . در هر حال من ا ينـجا نـمى خواهم دردسرى را كه به مارتينز دادم بـه الـه

 كرفتيم و Tنقدر او را تحت فشار قرار داديم نا به حرف آ مد ـ ایين نوع كار
 دوجانبه مىگردد كه قابـل كنترل باشد • و هاربـين براى ما ، همين نقشى را
داشت . اها حتـى او ، ما را بهجابى بالاتر از كودتز نرسانــ . مارتينز با تعجب گفت : " كورتز؟ یس هرا او را دستگير

نكردهايد ؟" .
من گفتم : " ما تازه در اول ماجرا هستيم " .
كورتز قدم بـلندى از ما جلوتر بود ، جونتكه بـا هرى ارتباط هستقيم




مارتينز نشان دادم .

- " اين خط را مى شناسى؟؟" .
- " خط هرى است " . با دقت باد داشت را خوانـد . " "ولى اشكالى در ا'ين نامه نيست" .
- " نـه ، اما حالا يادداشتتى را كه هاربين به كورتز نوشته و ما
 كار است " .
او هر دو نـامه را دوبار بطور كامل خواند .
- " حالا منظورم را مى فهمیى ؟" .
 مارتينز يك دنياى سرشار از دوستى و تحسين و اعتماد كه از بيست سال


خاك شهرى كه بمباران اتمى شده باشد ، غبار مى شد : ( بعد از ظهرها در لابلاى علـفهاى بلـند ، تيرانـدازى در " بركورث كمون " ، روياها ،

 حرفى نمىزد . من از يكى از قفسهها يك بـطر ويسكى گرانـقيمت بـيرون كشيد و دو گيلاس بزرگ دوبـل ريختتم . گفتم : "زود باش بـخورش" . و



Tاهسته گفت : " مطمئن هستى كه رئيس اصلى او بود ؟" .

- " تأ آنجا يیى كه ها فههميدها يم ، بله " . - " "مىدانى؟ أو هميشه پيش از اينكه زير پا يش را نگاه كند
مى یر يد " .

من حرفى نزددم ، اما اين همان تصويرى نبود كه او قبلا " از لايم ترسيم مىكرد . مى خـواست خودش را را رامت كنـد . كفت : " فرض كن كسى بـهانهبى از او بـدست آورده ه هجبورش كرده در قاچاق ششركت كنـ . همانطور كه شما هاربين را مجبور
كرد يـد . . . " .
ـ " أمكان دارد " .

ـ " "و اكر او دستگير مىشد ، الگر حرف میزد ، ميكشتـدش" .

- " غ "

گَت : " خوشحالـم كه ابن كار را كردنـد . دوست نـداشتتم كه فرِـاد

" هعمين است كه هست . من به انگلستان برمىگرد م " .

- " " من ترجيح مىدهم كه فعلا " نروى. اگر حالا از وين بـروى ، پِيس اتريش تو را متههم مى كنـد . حس وظيفهشنـاسى كولـر او را وادار كرد

كه بـه T-نها هم تـلفن كتـد " . با نا اميدى گفت : " مىفهمم " .

## شَهريكتاكب (nbookcity.com)

$$
\begin{aligned}
& \text { من كُتم : وتتى مرد سوم را پيدا كنيم . . . " . } \\
& \text { او گّفت : " دلم مى خواهد صداى فرياد او را بشنوم • بى شرف ! } \\
& \text { بى شرف يّت ! " . }
\end{aligned}
$$

11

وقتى مارتينز از من جدا شد ، يك راست رفت تا آنقدر مشروب بنوشد كه احمق شود . برایى انجام اين كار ، " " بار اورينتال " را ا انتخاب




 شب، نتُهبانان بينالملـلى بهداخـل بار سرك كشيدند و يك سرباز روسى


 شايد دلش زنى را هم مى خواست . هنرمنـدان كا باره همه رفته بودنـد .
 زيبا و ظاهرا" رام نشدنى كهُّ با مرد هـمراهش فقط يك كلمه حرف زد و و

بعد به خواب رفت .
مارتينز به كافههاي ديكر هم سركشيد : در رستوران " " ماكسيم "
چنـد زوج با تيافههاى عبوس داششتنـد مى رقصيدنـد . و در جا جا بیى بنـــــام






سركشيدن يك نوشابـه ، يك فعاليت بدنى . آدم از زنسها انتظار حساسيت ندارد . ذهنش دايرهوار مى هرخيد : از عشتَ ت ششور و از اعتقاد تا

- بـبينى

 احساسات بافتنى . دلش مى خواست خشونت كنـ و خيابـان برفى كه مثل

 وقتى از یلـهها بطرف اتا ق آنا باللا رفت ، ساعـت احتـمالال " حدود سهى بعد از نيمه شب بود . او در T ن موقع تقريبا " هوشيار بود و تتنها



 تـمىكند كه ممكن است دخترك اين موضوع را نـدأند . شها الطمينان داريد
 وقتى آنا در را بروى او باز كرد در آستانهى در با تعجب او او را نـُاه كرد .


كفت : " آنا ، من همه چيز را فههميدهام " .
 لبـاس منزل به تنش بود و حالا كانایه دوباره بصورت تختخواب درآمده بود . يك رختخواب آشفته كه نشان مى داد لا ماحبش بيخوابى كشيده الست .
زن در حاليكه Tانجظا ايستاده بود و دنبال كلمات ميكشت ، كفت : " حالا چپه خبر هست ؟ من فكر كردم كه تو مى خواهى از ماجرا دور بمانى . آيا پليس در تعتيب تو است؟ " . . "

$$
\begin{aligned}
& \text { - " تو كه آن مرد را نكشتى ؟ كشتتى؟" . } \\
& \text { - " البته كه نه " . } \\
& \text { - " "تو هست هستى ، مگر نـه؟" . }
\end{aligned}
$$

شرمزده جواب داد : " كمى ، ولى متاسفم " . اين ملاقات داشت
برخلاف مسير دلخواه يـيش مىرفت د

- " چرا؟ ؟ن خود م هم يك نوشبدنى مى خواهم " ،
 من 'ن كار را نـكردهام . اها من همهاهيز را توسطآنها فهـميدم . هرى در

كفت : " او اصلا " خوب نبود . هر دوى ما اشتباه مىكرد يم " .



 بجههای بخشش روانتى بيـمارستان • بعد او ساكت شد و سكوت حكمفرما شد . زن گفت : " تمام شد ؟" . . "
- " وقتتى اين حرفها را بتو گفتند ، تو هوشيار بودى؟ Tنها
واقعا " اين اتهاهات را ثابت كردند؟" .

با خشم گفت : " بله . بنا برا اين مى بينـي كه هرى ا اينطور بود " ". زن گفت : " خوشحالـم كه او مرده . نـمى توانستم تحمل كنـم كه أو سالههاي دراز در زندان باشد " .
 هرى من ، هرىتو ، چـگوته در این ماجرا دست داشت ؟ من احساس

 زن كفت : " همكن است . چچه فرقى مىكند؟ ؟ بنشين ونـكرابن

مرد فكر كرده بود كه أو مى خواهد زن را آ, ام كنـد . گمان نمى آكرد



 بد . بايد ظرفيت اين جيزها را داشته باشيم " . .
زن با خشم گَفت : " بخاطر خدا ، ديكُر تصورات عجيب نكن. هرى واقتى بود . او فقط قهرمان تو و معشوق من نبود ، او هرى بود . .او

او مردى بـود كه ها او را مى شناختـيم " .


زن با تعجب نگاهش كرد : " تو؟ " .

- " بلـه من . من مزدم را با داروى تقلبى نـمى كشم • من يك منافق نـيستم و نـمى خواهم مردم را هجبور كنـم كه خيال كنــنـ من از هـمه بزرگ゙ترم . مــن فتـــــط نــوـيسنـدهى بـدى هستم كه زياد مى نـوشد و عاشق
دخترها مى شود . . . " .
 اكر الان بـه من تلـفن مىكردى و از من مى پرسيدى كه موهايت سياه است

- " "نمىتوانى او را از ذهنت بـيرون كنى ؟" . .
هرد كفت : " بها محض ابنـكه ماجراى قتل كوخ روشن شود من از وين میروم • من ديگُر علاقهيى ندارم بدانم كه T انا كورتز ، هرى را كشته


94

شايد در چچنين شرايطلى ، خود من هم او را مىكشتم . اما تو هنوز عاشق
 زن كفت : " من عاشت يك مرد بودم • و يك مرد وقتى كه آدم


همان مرد است " .

- " من از طرز حرفـزدن تو متنفرم . سرم مى خواهد از درد بتركد . و تو مرتب حرف مىزنى . . . " !
- 
- 

زن ناكهان خنديد و كفت : " تو خيلى خندهدار هستى • تو ساعت سهى صبح به أينجا مى آبیى و البـته يك غريبه هستى و ناكَهان
 و بحث مىكنى . انتظار دارى من چهكارى بكنم ؟ يا چه بـّويم ؟" . -
مى T يد " .

زن گفت : " حرفـهاى تو بـااندازه دوباره خنـديدن، خـنذهدار

مرد ، شأنههاى زن را گرفت و Tرام او را تكان داد و كفت : " من
 مىكنم . از كتاب جوكىهای بعد از شام ، جوك ياد مىكيرم تا تو را

بخنـدانم ".

- " از كنـار ینـجره بيا كنار . برده نـدارد " .
 مطمئت نيست . سا يـهبى دراز حركت كرد . شا يـد حركت اين سا يه با حركت
 مرد كُفت ؛ تو هنوز هرى را دوست دارى ، مكّر نـه ؟" . — " بله " .
- " شايد من هم همين طور • نمىدانـم " • بعد دستهايش را

انداخت و كفت : " من از اينـجا مىروم " م به سرعت راه مىرفت و از آنجا دور مى شد . بهـخود ش زحمتى



 جيزى Tشنا در 'ان هيكل بجشم مى خورد . فكر كرد كه شايد در اين شبانه روز اخير به او ثادت كرده است . شايد هم يكى از آن كسانى بود
 ايستاد و به آن قامت بى حركت و خخاموش كه داشت او را مى یاعيد خيره



 حركت . . . او بى حركت بود . و مارتينز ديكر داشت باور مىكرد كه
 " حيزى مى خواهى ؟ " جوابى نيا مد . دوباره با عصبانيت نـاشى از ان صرف مشروبات فرياد زد : " جواب بـده . نـمىتوانى؟ " . و جوابى T مد ، جون

 ريدا شد .

مارتيتز به من كفت : " تو بـه ارواح اعتقاد دارى؟ " .

- " "تو جطور " ،
ــ " حالا اعتقاد دارم ".



 كه آب دريا Tنرا به ساحل بـياورده، خـيس و خرد و خمير ، با با ريش نتراشيده و تحت تاشير تجربـهبى كه أو نـمىتوانست آنرا درك كنـد ـ ـكّفت :


 بـيانـدازم - اكّر واقعا " او يك مرد بود ــ و بعد او در سرازيرى خيابان




 عجيب اين بود كه ديكر ظاهر نشتد . در الطراف كيوسك كسى نبود .

 - " اين براى يك روح طبيعى است .. .. براى توهمات هم

همين طور " .

- " "اما من باور نـمىكنـم كه تا بـه Tان حد مست بوده باشم ! " .
- " " بعد از Tن جهكار كردى؟ " - " مجبور شدم يك مشروب ديكر بنوشم . أعصابم خرد , شده

بود " .

- " مشروب دوم باعث برگُشتن او نشد؟" :

ـ " " نه . اما باعث برگشتتن من به خانـهى آنا شد " .



 هرى لايم در Tورده بود . تعقيب كنـنده از ملاقات او با با آنا با خبر شده
 آَن شب حوادث سريع انفاق افتالد . بـخاطر داريـ كه كورتز در منطقهى


 ديده مى شد ، كارش تمام بود . اما يك اتريشى بعنوان يك متفق بالقوه، ، از جـيزى هراسى نداشت ،


شوروى ـ اگر نه بطور كا مل ـ لاتل تا حدودى از ميان رفُته بود . موافقتنامهى اصلى پلـيس در وين كه ميان متفقين اهضاء شده بود ، نشان مىداد كه حوزه عـمل پلـيس نظامى ( دزبان ) كه كارش


 رعايت مى شد . وقتى ماءمورين من براى دستكيرى و بازجوبى از كسى



 و طبيعى است كه در كمتر موردى ممكن بود آد م بيش از الين عجله داشته باشد . حتى در خود انگلستان هم ممكن نيست كه كسب اجازهى بازرسى از طريق مقامات مافوق سريع تر از اين انجام شود . بعد ، كم كم ، جها ونل و
 شد كه حدود چههل يرونده از سه ماه پيش تا بحال بیى جواب مانده است .


 وقوع اينداستان قدرتهاى غربى ديگر درخواستها يشان را دا به شوروىها
 معنا بود كه اكر مى خواستم كورتز را بگيرم بهتر بود كه او را در خارج از هنطقهى روسها بگيرم ، هرجند كه اكُر بـجاى ما ، روسها او را دستگير مى كردند ، شايد مجازات جدىتر و سخترى در انتظار او بود . الـبته

 مارتينز در ساعت جهار صبح ، در حال مستى به خانهى آنا با بركشت آ آ به او بكويد كه روح هرى را ديده است ! يك سرايدار كه ترسيده بود و
 كردهاند و بردهانـد
آنیه اتنفاق افتاد ، اين بود . بخاطر داريد كه در شهر مركزى ، آ اخيرا" " شوروى قدرت را در دست داشت و وتتى كه آنها در راءس كار باشند ، Tد م بايد انتظار بئنظمى هابى را داشته باشد . در اين شب لـلـين روسى به رفقا يش فشار آورد و ماشين را بطرف خيا بانـى كه خانهى
 وتتى كه ديگران به او نگَتند ، نفهرميد كه وارد
 فرانسوى كه از ${ }^{\text {T }}$
 و كفت : " از نظر من اشكالى ندارد . از نظر تو هو
 سر برگرداند و سيلى از كلمات نامفهوم را به زبان روسى بزبان آورد . مأشين به راهش الدامه داند


 مر بوط نبود .




 كذاشت و حفت را شكننت . بیى آنكه به ساكن خانه اجازه






 آمريكايى هم كه هرگز يك دختر را با يك سربّاز روس تنتها نمى يكذاشت . و

فرانسوى هم فكر كرده بود كه تماشاى اين صحنه براى خود شا شا لطفى













 حرف نامربوطى بزند .
بايد يكى ديكر از مراحل كار ريليسى را هم شرح بدهم : اگر

 اين مدت مشخص مى شد كه زندانى به كدام از يك يك قدرتها باي بايد تحويل داده شود. اين همان تانونى بود كه معمولا " روسها آنـا







آنهها الين هاده از قرارداد را اينـطور فهميدند كه فقط در موقعى كه




 روسها حتى ,در اعترافاتشان هم حق را بـهجانب خود مى دانتـد . هـمه جيز

 این چیيزها را در نظر مىداشت . من راهنـمابیى هاى لازم را به سرجوخه
استارلـيتككرد د م

وقتى او به اتاق Tنا برگشت . اختلاف نظرى پـشش آمده بود . آنا
 و این مدارك هيج عيبى ندارنـد ( كه الـبته اين كمى بـا با واقعيت فرق
 كفت كه Tنـها حت تـدارنـد بيك تبعهى اتريشى را دستگير كنــد . سرباز
 مدارك راً نشان داد ، سرباز روس آنها را ا از دستش قاپ زد . او در حاليكه آنا را نشان مىداد كفت : " " هجار • مجار "و بعد كاغذها را تكان داد و گفت : " بـد . بـد " .
 يس بده ". كه طبيعتا " سرباز روس نـفهميد . ا هريكابى دستش را بـه اسلحهاش نزديك كرده بود كه سرجوخه استارلينگ انگلـيسى بـه آرامى كفت :

- "ولش كن پت " .

1,

- " ولش كن . كاغـذها را در سرفر هانـدهى مى بـينيـيم " .


اعتماد كرد . او حتّما " مانشين را بـطرف منطقهى خودشان مى برد " . استارلينگگ گفت : " خواهيم د يد " . - " مشكل شما انـكليسى ها الين است كه هرگّز نـمى دانـيد چه موقعى با يد مقاومت كنيد " . استارلـينتّ گفت : " اوه ، بله " . او هم در " دانتكرك " بود ، اما
 آنگاه همراه آنا به هاشبن برگشتنـد و آنا كه از ترس لال شده بود بين دو سرباز روس نشست . بعد از Tنكه كمى از راه را یيموذنـد ، سرباز


در حاليكه ماشين در همان مسير یيش میرفت سرباز روس برگشت و مقدار زيادى به زبان خودش حرف زد . اوبرا ين بـه استارلينگ كفت : " همان طور شْ كه من گَفتم . Tنها دارُند دخترك را با به منطقهى روسها مى برنـد " .
آنا با وحشت از يشت ينجرهى ماشين. بـيرون را. نـُّاه مىكرد . اوبراين كفت : " نا, اححت نباش خانـم كوپولو ، من آنها را درست

 دخالت كنى " .

- " تو تازه به اين بازى وارد شدهيى . تو اين نامردها را نـمى شناسى " .
ـ " ارزشش را نـدارد كه اتفاق بـدى بـيفتد " .
اوبراين گفت : " تو را بهخدا توجه كن ، ارزشش را ندارد ؟ . . .
بايد از آن خانـم كوحولو حمابت كرد " .

راننده ناگهان ترمز كرد . راه بسته بود . نكته ا ينجاست كه من

 بداخل ماشين بردم و بهز بان روسى بـه روسها كِفتم : " در منطقهى
انگَلبسى ها جكار داريد ؟" ,

او غر زد كه اين يك " دستور " است .
 اطلاعات مفيدى كسب كردم . كُفتم : " اين ورقه مى گو يد كه شما بايد يكى



او شروع به دادن توضيحاتى طولانى كرد اما من كاغـذها را در جيب او د يد م و Tنهها را بـبرون كشيدم . او بـهسوى اسلحهاش دست برد و

 همين او را سر عقل آورد ـهم اين او را سر ععلّ آورد و هم سربازان



 ثابت كنـد كه اعمال او جـنبهى جنايى داشته است . البته ، متاسفانه ما


 نشسته بود و او نمىتوانست پیياده شود . بنابـرأين من اول او را بـا بيرون
 سيكار بكش" . براى بقيه هم دست تكان دالدم . آنوقت نفس راحتى كثيدم و TT $1 \circ r$
ir

وقتى كه مارتينز بـمن كفت كه چپطور به خانهى آنا رفته و فهميده كه او را بردهاند ، برای مدت كوتاهى بهسختى بهفكر فرو رفتم . داستان روح مرا ارضاء تكرده بود و نـمىتوانستم باور كنم كسى كه مارتينز را

 با هم مقا يسه كرد م • بـه دستيارم تلفن كرددم و در حاليكه مارتينز را با يك كيلاسب ويسكى ساكت نگّداشته بودم ، از او برسيدم كه آيا هاربين را




 مهكن بود تمام اشتباهاتى را مرتكب شوم كه زير دستانم آنهها را هرتكب . نشدهاند
كفتم : " بسيار خوب ، بازهم تلاش كن تا هيدايش كنى " . ـ " " متاسفم قربان " "

- " فراموش كن . الينهـم يكى از همان چيزهاى معمولى الست " . صدای جوان و مشتاقسش از يشت تلفن بـوش رسيد : (آيا آلدم همچنـان مىتواند برأى يك كار عادى مشتاق موقعيتها را كه بـخاطر كارش از دست نمىدهد هـ گفت : " "تربان ! من

هست كه . . . " .
كارتر مرد بسيار جوانى است . كفت : " بـله قربان . فكر مىكنم قربان . . . كه اگر از نظر شما اشكالى نـداشته باشد ، ما مجبوريـم نبش قبر
 است كه ديگران گفتهانـد " .
- " موافقم كارتر . اجازهاش را از مقامات بِالا بگير " .
 كرده بودم . اما بخاطر داشته باشيد كه كار پلـيسى در يك شهر اشغال
 روش كار همكاران خارجى ، قواعـد شهادت دارد دادن ، و حتى مراحل


داده بود . من از آن حاد ثه راضى بود م .

به مارتينز گِتم : " داخل كيوسك را هـم نگّاه كردى ، يا اينكه درث قفل بود ؟ " .

كيوسكهأى Tهنى بود كه همهجا هست و رو بش يوستر می چسسبانـند " .


- " اما وضع آنا خوب است ا

ـ " "لـيس مواظب آن خانه هست . آنها ديُكُ بـه اين زودىها
كارى نـمى
نمى خواستـم با ماشين بلـيس در آن محله سر و صدا ا بيجاد كنـم با ترامواى رفتيم و در چند نقطه ترامواى را عوض كرد يم و بالاخره پياده
 داشتم كه بعد از شكست در دستگيرى آنا آنها ريسك كرده و يك خبرجين



همين كيوسك رد شد و هحو شد . . . مثل ا ينكه در زمين فرو رفته باشد " ،
من گفتم : " دقيقا ".به زير زمين رفته " .

- " منظورت جيست ؟" .




دادم . او گفت : " خـدای من ! پس او زا يِيدهى تصور من نبود ! " .

- " "اين يكى از راههایى ورودى به معبر فاضلآب است " .
- " و هر كسى مىتوانـد از اينـجا پاعين برود ؟" .
- " هبمه مىتوانتند . بهدليلى ، روسها با قفل كردن اين درها

مخالفنـد ".

- " " ال اينـجا آد م به كجا مىتوانـد برود ؟" .


 اگر Tام راه را خوب بلد باشد ، بعدا" مى تواند در هرجاى شهر كه بخواهد از يك كيوسك يا از يك سورانسردربياورد . اتريشى ها هـم بـايد برای كنترل كردن معبر فاضلآب پليس هخصوصى بـّمارند " . دوباره در

- " "تو واقعا " هعتقدى كه او هرى بـود ؟" .
- " شواهد اينطور نشان مىدهـ هـ ؟ " .
- " چس آنهها چـهكسى را دفن كرد نـد " .
 نبش قبر كنيم • من أين ثصور را دارم كه كوخ تنهيا كسى نبود كه Tنـها او را بـىكتاه كشتهانـد " .
مارتينز گفت : " تكان دهنده است " .
.
ــ " حالا مى خواهیى چكار كنى؟؟" .

 دسترسى نـداريم . خون هاربين كشته شده ه . . . حتما " او كشته شده ،


.

پیشش از آنكه T Tنـرا از ماشين دربـياورنـد ، صدمه د يده بـود " .
 جيزها هست كه نمى توانـم باور كنـم " .
- " شا يد تو تنهها كسى باشى كه مىتوانى با او صحبت كنى .
اگرحه این كار يك ريسك است ، براى اينكه تو خيلى چچيزها مى دانى "، .

صورتش را د يد م . حا لا• چهكارى با يد بكنـم ؟ " .
 او سغي كرد كه آن دختر ر1 هم به آنـجا بكشاند . با براى اينكه عاشق
 تنها كسى كه مىتواند او را وادار كند كه به اینـجا بـيا يه ، تو هستى ،
 زن هم مى توانـد اين كار را بكند . اما اول تو بـايد با او صحبت كنى . من
نـمىتوانـم راهش را پيدا كنـم " .
- " من میروم و كورتز را مى بـينم . آدرسش را دارم " " من كَتم : " بخاطر داشته باش كه اگر تو بـه منطقهى روسها بروى ؛
 در آنـجا حما يت كنم " . مارتينز گُفت : " "من مى خواهم همه چهيز را روشن كنم . اما

همينى ". نم مراى او مثل يك دام باشم . من با او حرف مىزنم . فتط
if

يكشنبه ، آرامش دروغينش را بر وين حكمغرما كرده بود . باد بـند آمده بود و بيست و شههار ساعت بود كه برف نباريده بود . بـا تمام



 اطراف او را مىگيرد . يك طـبلو ، حكايت از آن داشت كه او دارد وارد
 مركزى بيشتر سرباز روسى ديده مى شد تا در ا اينـجا .
 بود كه وتِتى به آنجا میرسيد ، كورتز نباشد تا اينكه بخخواهد از او





 يكشنبه نبود . جيزى نبود كه آدم از T آن بترسد ، جز آنكه صداى ها
 . نكنـد
براى یيدا كردن خانـهى كورتز مشكلى نداشت و وتتى كه زنـگ در را زد ، در بهسرعت باز شد گويى كه كورتز انتّظار مهمان ديكّرى را 109

كورتز گفت : "اوه ، شما هستيد آقاى مارتينز؟ " و با دستش بـ هشت سرش اشارهبى كرد . مارتينز اول فكر كرده بود كه قيافهى كورتز ایرا




داشتم بيرون مى رفتم • ممكن بود نتوانيد مرا بـبينيد " . ـ " " ممكن است يك لحظه وارد خانه شوم ؟" .
ـ " البتـه " .
 بارانى و كلاه كورتز را ببيند . باضافهى كلاهگيس او كه بسيار مرتب روى
 درآوردهايد " . و در آينهى در كمد ، شعلهى خشم ر1 در صوزت كورتز ديد . وقتى سرش را برگردانـد كورتز با مكر و حيله لبخنـدى زد و بطور

مبهمىى كُفت :

- " سر Tد م را گُ, نگّه مى دارد " .

مارتيتّز هرسيد : " سر چهكسى را ؟؟" چون ناكْهان بنظرش رسيد كه اين كلاه گيس در روز حادثه چقدر مىتوانست مفيد باشد . بعد ، بـون اينكه به كورتز محل بـگذارد ، ادامه داد : " اهميتى نـدأرد . من براى
د يـن هرى به اينـجا T Tمدهام " .

- " هرى ؟" .
- "مى خواهم با او حرف بزنـم " .
- " مكر د يوانه شدهبى؟؟" .





كنار هرخ و فلك بزرك هنتظرش هستم . اكر توانستى با هرى مرده تماس
بگيرى به او بـكو من دوست هرى بودم " .


 آشبزخانـه بـلـد شد و جـلوى اجاق گاز طورى خم شـد كه دوباره یيراهنـش صدا كرد .
مارتينز كفت : " دكتر وينكلر" . حضور دكتر ونيكلر در آشبزخانـه

 ـ " ونيكلر " . دكتر كفتهى مارتينزز را با صبر و تحملى عظيم

تصحيح كرد .
مارتينز به كورتز كفت : " جريان د بيوانگى مرا بـه دكتر بـكو . ممكن
 فلك . شايد هم اروأح فقط شبهها حركت مىكنـنــ ؟ "و آن خانه را ترك . كرد
برای مدت يك ساعت در حاليكه براى گرم شُدن در محوطه هرخ و





 دو دتيقه از حركت باز مىايستاد و صورتصهاى كوجك از داخل كابـينها
 T' T T T ا ا هنوز T Tنقدر روحيه رفاقت در هرى مانده است كه تنتها بـيا يد يا اينكه يك جوخه پلـيس را بـه اينجا مى افرستد ؟ از حمله بـه آبارتمان آنا
 كرد و ديد از ساعت ملاقات گذشته فكر كرد : T ايا همهى اين چییزها


 آهنگ را مى شناخت . برگشت و صبر كرد . نمى دانست تپش تلبش ترس است يا 'ز روى هيجان ، يا فقط بـخاطر خاطراتى است كه إين آهنگ


 " مى خواهى بخْواه نمى خواهى نـخواه " پـيش مى آ مد و البته هميشه همه

او ا! مى خواستـنـد
ـ "هرى " .
— " سلام ، رولو "
تصور نكنيد كه هرى لايم يك رذل ظريف بود . نـه أ ينن طور نبود .
 عكاس دورهگرد این عكس را گُرفته است . پاهای چایْشَ از هـم باز است .


 حالا او مرتكب اين اشتباه نشد كه دستش را دراز كنبد و مارتينز با او


- " ما با بيد با هم حرف برضـنـيم ، هرى " .

ـ
.
ـ " تنههاتر از اين ممكن نيست " . او هميشه كلك كار را مىدانست ، حتى در اين بارك تفريحات

ويران شده . انعامی به زن متصدى خرخ و فلك داد و او ترتيبى داد كه



 در يك طرف آنهها ، شبهر بهارامى پا

 خـانهها ديده شد . هرى گفت : " خوب, ، از ديدنت خوشحاللم ، رولـو " . - " من در مراسم تدفين تو حضور داشتم " .
 - " برأى دوست دخترت زياد رزنتى نكردیى . او هم آنجا بود و
| اشك مىريخت " . هرى گِت : او يك كوثمولوى خوب است . خـيلى از او خوشم مى آ يد " .

- " وقتى يلبيس دربارهى تو با من حرف زد ، من باور نكردم " .
 خواستم كه بـه ابنجا بِيايى ، اما من فكر نمىكرد م كه بلـيس دنبال من باشد " .
- " مى خواستى مرا هم آلوده كنىى؟" .
- " پیبرهرد ، من تا حالا هيجوقتت تؤ را ول نكـردهام " ". همانطور



 سال اولـينبار بود كه رولـو مارتينز این خاطرات را را بـدون تحسين بـيا دا


بستي بودند ـ شيطان مثل پيترِّان بود ـ نبوغ هراسانگيز جوانى را با خودش داشت .
مارتينز كفت : " تا بحال بيمارستان كودكان را ديدهيى؟
هيحكدام از قربانى هايت را ديدهيى ؟ هي " .










 كه چندتا از نقطهها را مىتوتوانى از بين بـبرى؟ آنهم بدون مالـيات بر
 و موذيانهاش را زد و كفت : " اين روزها اين تنها راه يول درآوردن است؟ " .

- " نمىتوانستى لااتل بهكار لاستيك وارد بششوى؟ " .

 -
علم مىكـنم . نـمى شود يكـ مرد خوب را رها كرد " .

در بلندترين نقطهى مسير ، هرخ و فلك ايستاد و هرى هرى سرش را
 و شيشه را مى شكنم و بعد در نظرش سقوط بدن او را از ميان ميلهمابى



خواهند كرد ؟ " .
هرى با سادكى گفت : " جسد هاربين " بعد ، از پنجره رو -
بركرداند و كفت : " آسمان را نگاه كن " .



- " هرا روسها سعى كردند آنا آ اشميت را بكيرند ؟" .
- " مدارك او جعلى بود ، پییر هرد " .
- " "
- 

با يد گهگاه كمى اططلاعات به Tنها بدهم " .
 دختر تو است . يا هون او را امى خواستى " "
هرى لبخندى زد : " من اينقدر نـوذ ندارم " .

- " بر سر او چه مى آ مد ؟" .


 يليس انتُليس او رابه اينطرف و آنطرف بكشاند " .
- " "او درباردى تو هيزى بـه آنـها نتُفت " ،

هرى دوباره با رضايت و غرور تكرار كرد : " او يك كوجولوى خوب
-

- " خوب وقتى با او بودم ، سعى كردم به او خوش بكذرد " . - " " هن عاشق او هستم ". - " عيبى ندارد بيرمرد : با او مهربان باش. او ارزشش را

دارد . من خوشحالـم " . تـطاهر مىكرد كه دارد همه را راضى مىكنـد . "و
 نـميدانـد " .


 هر دوى ما قا قسم مى خورد يم كه حق با ماست . من هميشه بـه تو اعتمال



 -



 صورتش را بـه شيشه تكيه دالد . يك ضربـه . . . " تو از راه نوشتن داستأن وسترن سالـيانـه ختقدر درآ مد دارى ، بيِيرمرد ؟" .
ـ " هز ار بيونـد " .
 ماليات درمى


 سالـه دارند . من هم دأرم " .
ــ "تو يـك كاتولـيك بولى ".

- " اوه، من هنوز هم اليمان دلرم ، یبرمرد ، بـه خـدا و ترحم و

 دهند . شياطين بيجاره " . وقتى كا بين به سكو رسيد و شههرهى قربانيان
 واتعى گفت : " مى توانم تو را هم وارد كنم . مفيد است . من د ديكر در در شهر مركزى هيچكس را تدارم " . -
 ببرون آمدند و او دوباره دستش را روى بازوى مارتينز گذاشت : " اين
 خبر ندارى؟ " .
- " موقع كريسمس براى من كارت تبريك فرستاد " .




 " به من اعتماد نكن هرى " اما خالا فاصلهى آنهيا بيشتر, از آن بود كه . صداى مارتينز به هرى برسد

مارتِينز بـه من گفت : "آنا براى اجراى برناههى روز يكشنبه بـ

 يك دختر اغواگر و همسر بسيار فهـميده Tهنگساز بود . آنا خيلمى بـد بازى
 رخت يكبار بطور جـى مزا احمش بشوم . اين بود كه شروع بـه سر و صدا كرد .
 فكر كرده بود م خوشحال مى شود و من از خوشحاليش متنـفر مى شوم . اها



 حرف من تمام شد ، او كفت : " كاش مراو مرده بود " . من كفتم : " او مستحق مرگ است " . - " منظورم اين است كه اگر مرده بود ، ديكر كسى نمى توانـوتست به او آزارى برسانـد " . از مارتينز پرسيدم : " عكس بـچهدهاى مريضى را كه بـه تو داده

بود م به او نشان دادیى؟ " - " بـله . فكر كردم بـهتر است كار را يكسره كنم . او با يـد هرى را



ما با يـد كمك كنـيم ". .

او گفت : " من فكر كردم كه او دوست تو بود " . من كفتم : " او




بـه او لطمهيى بخورد " .

 گفتم : " تو هنوز او را مى خواهى "و این را طورى گَتم كه گويى او را
 درون من است . اين يك واقعيت است ، قضيهى دوستى مطرح نيست .

هروقت من روياى خوشى ميبينـم ، مرد روءيايم اوست " .


- " اوه ، من بلند شد

- " مى خواهم بهسرعـت عمل كنـم . مى دانى كه در تــابـوت ، جنازهى هاربـين را پيدا كرديم • بنابراين مىتوانيم ونيكلر و كولر را همين حالا بازداشت كنيم . كورتز در حال حاضر در دسترس نيست . راننـده هم همين طور • ما يك درخخواست رسمى براى روسها مى فرستيم و مى گوئيم كه كورتز و لايم بايل دستگير شوند . ا ينطورى پروندهها يمان هم

 بيست و چههار ساعت اين اطراف ول گشتى . بـنابرا ين قضيه را به این صورت وأنمود مىكنيم كه بمحضض ابينكه تو از مركز شهر برگشتى ، تو را برإى بازجو يى بهاينـجا آوردنـد و تو تضيهى هاوبين را از من شنيدى و با يك حساب دو دوتا جهارثا تصميم گرفتى كه به كولر هشدار بدهى • ما

كولر را فعلا "آزاد مىكذاريم كه بتوانيم بازى بزرگّترمان را بكنيم . ما شاهدى در دست ندأريم كه نشان بـدهد او در قضيهى بنـي سيلـين دست

 تو است ، تو پنتهان شدهار واى و بايد او را بـبينى " . - "او نمىی آ يـ " .

- " من مطمئن نيستم كه نيا يد . محل اختفأى تو را بدقت طورى تعيين مىكنيم كه از نظر او كمترين ريسك را دربرداشته باشد . امتحانـ


نجات بدهد . مارتينز گفت : " او در مدرسه هيجيوتت مرا نجات نـمى داد ". آشكار بود كه او دارد گذشته را مرور مىكتد و دست بـه نتيجهگبيرى
 ــــــرفتارىهاى مدرسه زياد جدى نبودنـد و خطر گرفتارى جدى تو

هم درميان نبود " .
او كفت : " من به هرى گفتم كه به من اعتماد نكتد ، اما او
-

- " "ت با ابـن نقشه موافقى ؟" .

او عكسهای بـههها را بـه من يس داد و عكسهها هنوز روبى ميز من هستند . مىتوانـم بازهم او را در نظر مجسم كنـم كه داشت نـكاه ديگّرى بـه عككـها مىانداخت و منیْت : " بـله . موافقم " .

تمام اتدامات اولـيْه طبق نـقشه پپيش رفت . ما دستگيرى ونيكلـر را كه از منطقهى شوروى برگشته بود بـه بعد از هشدار دادن بـه كولر معوق


 خوبى و خوشى تمام شَد . كَالـووى Tا مارتينز كفت : " بـه خوبى و خـوشى تمام نشد " .



 "نمىتوانست مانـع من بشود . هر شهروند وظيفهبى دارد " .
ـ " " هثّل دادن اطلاعات غلط در بازپرسى؟ ".
 رنـجيدهايد آقاى مارتتينز • اينطور به تضيه نگاه كنيد ؛ شما بعنوان بك تبعه ، به كشورتان مد يون هستيد . . . " .

- " إــيس نبش تبر كرده است . T Tنهـا دنبأل تو و دكتر ونيكلر

خواهند آ مد . مى خـواهم بـه هرى خبر بـدهى . . . " - " من نمى فهـمم " .
 ناگهان او را ترك كرد . ديگًر حوصلهى Tن چهرهی مهربان انساندوستانه رانداشت .

كارى كه باقى مانده بود ، اين بود كه تله را ههن كنيم . بعد از مطالعهى نقشهى سيستم فاضلاب به اين نتيجه رسيدم كه يك كافمى نزديك به مدخل اصلى راهروى زيرزمينى فاضلاب كه حتما " بيك كيوسك
 فتط مى بايست از زيرزهيني بالا بيا يد ، ينجاه يارد را راه برود ، مارتينزرا با خود بردارد و دوباره به تاريكى زيرزمين فاضلاب بـخزد . او نمى انـانست

 دو شروع نخواهد شد . بنابراين در نيمهى شب مارتينز در كافهيى سرد
 " رولور " به او قرض داده بودم و ماءمورينم را تا حذ همكن نزديك به



 زحمت ما را كم مىكرد و هم از وقوع خطر براى مارتينز جلوگيرى مى مرده .
 شروع شده بود . اما ديكر برف نمى باريد . باد سردى بـا بود كه از طرف







 لازم شود به زيرزمين بروند . ما از مارتينز خوشبخت



 هلاك مى شوم . ساعت يك وربع است. آيا ادامه دادن اين كار فايدهبى دارد ؟" .
ـ " " تو نبايد تلفن كنى ، بايد در معرض ديد باشى " . - " من هفت فنجان از اين قهوهى مسخره خوردهام ما . هعدهام

ديگر تحمل بيش از اين را ندارد " .
 او نمى خواهد با نگهبان ساعت دو برخورد كند . يك ربع ديگّر هم صبر كن ، اما از تلقن دور شو " .
صداى مارتينز ناگهان كَت : " خداى من إ او اينجاست !
او . . . " .

تلفن قطع شد . من به هعاونم كفتم : " علا مت بده كه مراقب تمام
 آنجه كه اتفاق انتاد ، اين بود : وقتى هرى لايم وارد كافـ كا شد








 لحظه از نظر مارتينز اين كسى كه داشت در خيابان فرار مىكرد ، لايم

 اين لحظه ، ديكر لايم به زيرز مين فرو رفته بود .



















 دست راست كرفته بود . او به مارتينز كفت : " يشت سر من من بيائيد

 - " اين شغل من است قربان " ه همانطور كه هيش مى فتنتد ، آب



 تـنها كارى كه همقطاران من بايـ بكنـند اين است كه پاتگين بـياينبد و از اطراف بهاو نزديك شوند " . يك سوت از جيبشن درآورد و سوت

 همانطور مى شناسند كه من جادهیى " تاتنـهام " را بلـد هستم . كاش ش


شد و در T اب افتاد .

كَفت : " خدا خفها ش كند ! ! بـى شرف ! ". - " صدمهيى ديدهبیى ؟" .

- " " دستم را خراش دأد . همين . خـيك هفته كار دارد تا خوب


 جلوى Tنها صدالى سوتى آمد و پليسى كه همر اه مارتيـنز بود جوابش را . sا

مارتينز گفت : " عحجيب است . من هنوز اسم شما را نمدى دانم " "

- " بـيتس، قربان " : در تاريكى ختدهى كوتاهی كرد : " " من
 .
- " دوك Tورگرفتنون " چطور؟" ، "
- " خوب دنباى بزرگى است ، زندگى زحمت دارد " .

مارتينز كفت : " بكذار من جلو بيفتم . فكر نمى كتم كه او بروى

-

 زد : " هرى و صدا انعكاس پيدا كرد : " هرى ! هرى ! هرى ! " " و اين صدا

دوباره صدا زد : "هرى ": بيا بـيرون . فايدهبى ندارد " .

 "

- " بيا بيرون و دستهايت را روى سرت بكذار " .
- " " من چراغ توه ندارم ، پيرمرد . نمىتوانم هيج چیيزى را
بيتس كفت : " احتياط كنيد ، قربان " .








 كردند . يك قوطى سيگار خالى زير بغلش گير كردهبود و ايستاده بود. . نـيروى خودى بـه صسنـه رسـيلده بـو مارتينز با دودلى بالاى جسد بيتس ايستاده بود و هرى لايم بـبن

ما قرار كرفته بود . ما از ترس اينكه مبادا كُوله به مارتينز بخوردب ، نمنىتوانستيم شليككنيم و نور " "نورافكن " جشمان لايم را خاريميره كرده






 خوب يا بد است ؟ من كه نمى دانم ـ















 كه هراغ ڤوه را روشن كنمُ . نمى خواستم كارى كنم كه دوباره شار شليك كند .


 مسلما " او قدرت نداشت كان كه آنرا باز كند و حتى اگّر موفت مى شد آين كار






 سوت بزند ؟ T آيا مى خواست جلـب توجه كـد ؟ ؟ آيا دوستى را با به بالين خود

 سوت را شنيدم و از كنار Tاب تا جابئ كه ديوار تمام مى شد رفتم و بالاخره راهم را بطرف جابى كه او در آن افتاده بود ، پ شيدا كردم.







 اين را به خودث كفت؟ ( شايد اين يك نوع ابراز یشيمانى بود ، او يك كاتوليك بود ) ، يا منظورش به من بود ؟ (كه ماليات سالى هزار بار يوند را


درست بزنم ) . دوباره شروغ به ناله كرد ـ من ديعر نتوانستم تحمل كنم و با بك كلوله خلاصش كرد م " . من گفتم : " خوب ، أين قسمت را فراموش كن " " مارتينز كَت : " هرگّز فرا موش نخواهم كرد " .

## iv

آن شب هوا را مه گَرفته بود و در تمام وين برفـها آب شدنـد و ويرانههاى زشت دوباره زير نور هويدا شدند ، ميلههاى فولادى كه مثا مثل

 متهى برقى مىكندند و خاك يخزدهه را مى شكافتند ، آسانتر شده بود . موتعى كه مراسم تدفين هرى لايم براى دومين بـار صورت مى میرفت ، هوا
 مىگذاشتيم خوشحال بودم . اما افسوس كه اين كار بهقيمت جان دو نفر دو تمام شده بود . گروهى كه كنار قبر بود ، اينبار كو جكتر شده بود : كورتز آنجا نبود . ونيكلر هم نبود . فقط آن دختر بـر بود و رولو مارتينز و خود

بعد از اينكه مراسم تمام شد ، دخترك بیى آنكه با هيحيك أز ما
 مى آمد ، راه خيابان درازى را كه به مدخل گورستان و ايستگاه ترامواى ختم مىشد درپيش گرفت . من بـه مارتينز گَفتم : " من ماشين دارم . مى خواهى تو را بـبرم ؟" .
او گفت : " نه ، من با ترامواى برمىترددم " ،
ـ " " تو بردى . تو ثابت كردى كه من يك احمق لعنتى هستم " .
 درازش داشت بهدنبال دختر میرفت . او به دختر رسيد و حالا آنها در



وتتى كه Tأنها به سر پییَ رسيدند و من ديدم كه دست دنتر دور بازوى

 راه نوشتن داستانههاى وسترن را مى دانست (او از شكرد هيجان استفاده ها



 اكر خوب فكرش را بكنيد : بـيحاره همهى ما .
"

## 4 4.

$\qquad$

