# قاتّ ور جستجوى سیر بلائى مناسب 

ترجمه : سهيل بيضائى

## گريگّورى مكـ دونالد

## قاتل

در جستجوى سپر بلائى مناسب

ترجمه : سهيل بيضائى

Iry7


ههُ حقوق معفرظ و در اختيار انتشارات رودكى ميباثد.

## Sgh









تلفنجى يرسيد: ـآياكار شما فورى است؟ است؟

 انگگليسى قرن نوزدهم بود.
 ـ خيلى ممنون. و سماره را راكرفت.

- بفرمائيد، من ستوان مك اوليف هستم.
 شسُ. ب.
- بله، بفرمائيد. در اتاق نسُبمن خانه من جسل يك دختر جواند كه بهقتل رسيده

است وجود دارد.

- جه گفتيد؟

ـبله، بكى دختر جوان كه بهي بهتل رسبده است.


 از بك جيز كماهميت خردهوريتيرى كند.
فلج دوباره تكراركرد: -بله، بهفتل رسيدهـ


 تلاش بيهودهاش براى فرار، بشت سرش قرد قرارگر گرفته بودند.




 - يس با رئيستان صحبت كرده و و اينو به او توصبه كنيد. ـ دارى شوخى میكنى؟

ـ نهـ

- من هرگز تا بهحال نديله بودم كه شـخصى بوسيله ابـن شــماره




است.
ـ آيا مى توانيد اين را يادداشـت كنيد؟
ـ
فلع از ميان در، چممدان آن دختر جوان را در ميان در ورودى اتان نشيـمن ديل.

ـ ـو اسم شـما فله جر است.
ــ با حرف اوّل ف. آيا اداره جنائى را از اين موضوع باخبر خوراهيد كرد، آره؟

فٌo











 سِرى كيى شده از روه اين تا تابلو. صداى زنگ تلفن او را از جا پِراند، جند قطره از از نوشبدنى داخل

ليوان روى ميز تحرير و مدارك روى آن ريخت. ليوانش را روى مبز گذاشت و قبل از اينكه گوشى تلفن را برداردر، با دستمال روى ريّ ميز را

باك كرد.
ــآقاى فلهجر؟
-
ـ خوبه كه شما آنجا هستيد. بهبوستون خوش آمديد.

 شما تماس بغيرم.

 خواهيد شد. جند سال قبل ماكارهاى احيائى تابلوىهاى آقاى را انجام داديم.
ـ لطف كرديد كه تلفن كرديد، آفاى هورانـ

 اطلاعات بيشنرى حاصل كنم.
 بهفكر جنين نامى برآمده است.

 ـ دلايلى وجود دارد كه اين تابلو در آمريكا است، استا احتمالأ هم در بوستون.
ـ بـله، مىنهمم. با اين وجود، مطمئناً ما مى توانستيم ايـن كار را

بوسيلة نامه هم انجام دهيم.
ـآقاى هوران، همانطور كه من در نامه هم ذكر كركردهام، احتمالاً جـند
جيز ديگر هم وجود دارد كه من باكمال ميل مى شها صحبت كنم.
 تذكر دهم كه از خوشبينى زياد هم خود خاردارى كنيد. احتمال اين هم هست كه اصالْ حنين تابلويى وجود نداشته باشد - من مى دانم كه اين تابلو وجود دارد
 وجود ندارد.

- من يك عكس از اين تابلو دارم.
 كارهاى بيكاسو در جائى ثبت نشــده، و از طـرف ديگـر، خـيلى از
 در اين باره، كاملاً مطمئن هستم.
- مى دونم.

ـ آقاى فلهجر، اين در رابطه با يك مناسبات كارى درست نيست





 فلج گُت: ـ دقيقاً نمى دانم.

ـ تقريباً حدود ساعت ده و نيهم.
ـ باشهه، ساعت ده ونيا
ـ خيلى خوبه، آيا آدرس مرا داريد؟
ـ بـله.
فلج برده راكنار زد. سه ماشين توى خيابان بود.



بايد خداحافظى كنم، يكى نفر بشُت در است.
ــ بله، البته، يس تا فردا
فلج گوشى راگذاشت. در اين لحظه صداى زنگ در بهصدا درا درآمد. ساعت دقيقاً هفت دقيقه بهده بود.


اسـم من لافلاين هاست. باززس فالين.
 كرده بود. سينه و شانه هايش فوتَالعاده بهن بودند. مو هاى قهوها صاف و پريشـت بود و مابين موهاى او، صورت سرزندهاش كه مثل يكى يسر جوان بود، خودنمائى مىكرد. عليرغم تركيب موهايش، سر او نسبت بهبدنش خیلى كو جحك بهنظر مى آمد.
 رنگ آنها معايسه كند. بهجز شايد با رنگگ جممن هاى برَّات و سبز بهارى ايرلندى.
سمت راست شلو!ر او در قسمـت زانو، جاى خون نمايان بود.
 اشتهاكُش يك جنايت با تبر برمىگرديم. براى مردى با يك جنين دور سينه بزرگى، يك حنين صداى نرم و ظريفى باورنكردنى بود.

فلج با هيجان كفت: ـ يك بليس ايرلندى.
ـ بله، درست است.

كماهميت نشـان دهم.
فلاين زهرخندى زد و گفت: ـمن آن را اينطورى برداشت نكردم. هيجكدام اقدامى براى دست داد



 را به او مى داد. لباس ارزان قيمت و نابرازنــده او كـاملألا تـميز بـود و و

 بهتنهائى بارك كنم اطمينان ندائت ساعت بيست وشـش دقيقه بهده بود.
 آبارتمان را وارسى مىكردند. فلج صداى رفت وآمد و گفتگوى آنها را
 دوربين آنها را مىديد. بعد آمبولانس آمد.




ورودش مصممانه سعى كرده بود كه بهفلج خير خيره نشورد فلاين سئوال كرد: ـ آيا مايليد كه هنگام بازجوئى وكيلتان حـاضر

باشد؟
ـ فكر مىكنم اين كار ضرورى نباشد.

بهفتل رساندهايد؟

نقشُ بسته بود بنهان كند. او سكوت كرد.
بس يكبار ديگر، فلاين بهعقب تكيه زد.
ـ اسم شـما فله جر است؟
فلج كُفت: - بينر فلهحر.

- و كانرز چهـ كسـى است؟

در ايتاليا است از آَارتمانش استفاده كنم.

نمى خواهيد بهجنايت اعتراف كنيد؟
او از صدايش مثل يكـ نوازنده سازهاى بادى اسـتفاده مـىكرد،
كاملأگرم و ملايم.

ــ اينطور. و جرانه؟

ـاين را يادداشت كردى گراور؟ ميگه او اين عمل را مرتكب نشـده !

 ـ حرف شـما را تـبول مـىكنم. (فـلاين آرنج دسـتـو را بـهدسته صندلى تكيه داد، شانهها را بالاگرفت و دستها را بهطرف سينه خم

كرد.) باشه، آقاى فلهجر، جطور مىشد اگر شما حرفتان را براى ما مى زديد.
 بودند.
-من امروز بعدازظهر از رُم بهاينجا رسيد م. بهآَبارتمان رفتم و و بعد از






 - بله.

 براى نوشّن نيست؟ فلج گفت: ـ فكر مىكردم كه اين احتمالاً بههمه ما كمك خوراهد كرد كه زودتر بهرختخواب برويم.


 فرار دهيد؟
فلج گفت: ـ هر كارى كه بايد بكنيد، بكنيد.

 ساعت دو براى غذا در خانه باشم، بس ما هنوز كمى وتـ دارّ داريم. او بهليوان نوشيدنى نگاه كرد. گراور آن راكنار زده بود تا بهتر بتواند

بنويسد.
ـ در ابــتدا مـن بـايد از شـما ســؤوال كـنم كـه خـــدر نـوشُيدنى نوشيدهايد.

ـ همانقدر كه از سر ليوان خالى است بازرس، و بلافاصله سئوال

- يس شـما بازرس هاى واقعى در بوستون داريد؟

ـ آنها اينجا فقط يكى نفر را دارند: مرا.

ـ خوب گفتى، بیداست كه يكـ چيزى سرت مى شوده، مگـه نـهـ،
گراور؟ ما از نوشيدنى صححبت مىكرديم. براى شام حه داشتيد؟
ـ يك جيز كو جك، يعنى فقط يك نصف بطرى نوشيدنى.

جيز كوجكها، آدم قابل توجهايه. و فبل از غذا؟

- هيّ خيز.
 ننوشيدهأيد، تمام ايـن راه، بـالاى دريـاى مـيانى و بـعد از اتـــانوس اطلس، همه جا آبب...
ـ قهوه بعد از استارت، آب ميوه براى نهار، قهوه بعد از غذا.
ـ درجهُ يكى آقاى فلهجر؟
- بله.

ـاگگر اشتباه نكنم، در نهوابيماى درجه يكى نوشيدنى مجانى است.

 مقدارى هم وقتيكه منتظر آمدن شـما بودم. ـ گراور، ممكن است بنويسبد كه بهنظر مـن آقـاى فـلهجر كـامالْ هوشيار است؟
فلج برسيد: ـ بازرس اجازه دارم يكى نوشيدنى برايتان بياورم؟ ـ نه متشكرم. من هرگز نوشيدنى نمى نوشم

محصل بودم، يك بار امنحان كردم، روز بعد مثل يك مرّ مرده بودم.
 بود اگر لااقل شما بكى دو بطرى نوشيده بوديد.
 خواهيد شد كه قاتل را داشته باشيد.
فلاين چرسيد: ـ آيا شما ازدواج كردها ايد، آقاى فله جر؟؟ ـ ناسزد دارم.

ـ بـله فكر مىكنم.
 ستوال قرار گرفته چيست؟ ـ اندى.
ـ آه حرا خودم بهاين فكر نيفتادم. گراور بنويس شاناندريوه.
ـ آنجلا. آنجهلا دگراسى". او در ايتاليا است.




میگريم؟




 آها، مى فهمـم. و سغغل شما جيست؟ - من نويسنده هنرى هسنم. ـ يعنى يكى منتفد.
ـكـــلمه مـنتقد در ايـن بـاره مـنـاسب نـيستـت مـن در مـورد هـنر نويسندگى مىكنم.
 اين آبارتمان لوكس، لباسهايتان..... - من از قبل بولدار بودمر


 آنجائى كه هستيد آن را درست بيبنيد.
 ـكاملاُ مطابق سليقه من.


 انسانيت در خود دارد. شها جه وفت منوجه عكس شديد؟

- موتعى كه به بليس تلفن مىكردم. ـ يعنى مى خواهيد بگوييد كه شما تابلو را درست هنگام خبر دادن يكى جنايت تماشـا مىكرديد؟ ـ مطمئناً بايد همينطور بوده باشد. - يس بايد علاقه خاصى به هنر نويسندگيتان داشــته بـاشـيد. اگر درست فهميده باشسم، غير از اين، شها بـراى اطـلاع دادن جـنايت، بهجاى اوررانس از خط عادى تلفن پليس استفاده كردهايد. -
ـو ـورا الين كار راكرديد؟




 دارم. و آن را اشنغال نكنمـم

 گربه بالاى درخت گير كرده. آيا شما اين شماره را الز دفتر تلفن بيدا كرديد؟

ــآها، آيا شها يك زمانى بليس بوديد؟
ـ
 داشسته باشد، منظورم آرامشى است كه شـما با آن، جسـد را در اتـا

نشيـين خود مشاهده مىكنيد، و جوابهائى كه شـها مى دهيد. بعد از يك جنايت، معمولاًاين بليس است كه احتياج زيادى بهتختخنواب دارد. كجا بوديم؟
فلج جواب داد: ـ نمى دونم، در قرن نوزدهـم؟
 احسـاس نمىكنم. من خودم را توى بوستون مىيبنم و از خودم سئوال مىكنم كه شما اينجا جكار مىكنبد؟
 نقاشى بهنام هادگار آرتور تارب جون اينجا متولد و بزرگ شده است؟ ـ بله. اين را مى دانم. ــ الخبار و وقايع تاريخ خـانوادكـى ايـنج اياست، و مـوزه بـوستون صاحـب تعدادى از كارهاى اوست. ـآيا تا بهحال در بوستون بودهايد؟ ــنـ

ـ آيا كسى را الينجا مىشناسيد؟ ــنه، نكر نمىكنم.
ـ خوب، يكبار ديگُر جريان را بـررسى مـىكنيم. داسـتان، بسـيار


 را مىكنم. خوب، جه زمانى شما بهبوستون وارد شـد يد؟

- من منتظر اثاثيهام بودمه آنجا ساعت سه وجهل دوَ دقيقه بود. من ساعتم را مطابت ساعت فرودگاه تنظيم كردم.

ـ كدام خط هوابيمانیى و كدام شمارة برواز؟
 گذشتم، يك تاكسى گرفته و بهاينجا آمدم. تقريباً ساعت بهورقت اينجا
بنج ونيم بود.

ـ جـريان كارهای گمركى را مى فهممّ، اما از فرودگاه نا اينجا حداكثر ده دقيقه طول مىكثـد.
 بالاخره وضعيت ترافيك مربوط بهليليس مى شودد، مگه نه؟
 كجا توى نرافبك گير كرديد؟
 هم آب جیكه مىكرد.
 ساعتها معمولأَآدم مسير ديگرى را النتخاب مى میند. - من ريشـم را تراشيد م، دوش تُرفتم و لباسهايم رام راعوض
 بهرستوران بك تاكسى گرفتم. - جه جور رستورانى؟

اسمش پ كافه بودابست، استـ.
جالبه ! روى خـه حســابى درست در اوليـن شـبـ الــن رسـتوران
گرانفيمت را بيدا كرده و بهآنجا رفتيد؟

كرد.
ـاسم اين مرد جيست؟

ــاو خودش را معرفى نكرذ. ما فقط موقع صرف غذا با هم حرف زديم. گمان مىكنم او يك جور مهندس از اولسى هيلزه يا يك اسـى

شبيه بهاين بود.
ـو ولسى هيلز. اين جا توى بوستون، ما دربارة همه جيز يك مقدار موشكافانه صحبت مىكنيم. آيا سوب گيلاس داشتيد؟ در بودآست؟؟ بله. ـ آها، مى گو يند اين يـى امتياز براى كسانى است كه از عهدهاش برمى' بَيند.

- موقع برگشتنن، سعى كردم بیاده بيابيم. راهى كه با تاكسى آمدم بهنظرم كوتاه آمد. كمى بعد از ساعت هست، رستوران را ترك كردم و و

گم كرده بودم.

ـكجا؟؟ منظورم ايِنه كه به كجا عوضمى رفته بوديد؟


ــ لطفاً ستوال مرا جواب دهيد. مسيرتان را دقيفأ براى مـن شـرح
دهيد.
 هنرى و بهـخاطر سهردنى.
ـ اينطورى بهتر شد. شـما بهجهت مـخالف رفته بـوديد. بـهـهـت غرب بهجاى اينكه بهسمت شرق برويد. و بعد، بعد جكار كرديد؟




هم آمد يد اينجا و رفتبد بهاتاق نشيمن. جرا بهاتاق نشيمن؟ - جحراغ روشن بود، و من مى ابخواستم آن را را خاموش كنم. - يس مىبايستى كه قبلاً آن را روشن كرده باشُبد.

 جرا شما در رُم بوديد؟

اريويراه در :كاگناه انديا


- من بههر حال من در رُم بودم.

ـ به حه من بنظور!
ـ (اندى) آنجا يكى آبارتمان دارد.


- بله.

ـاز كـى
ـاز حـند ماه بیش
و در رُم آقاى كانرز را ملاقات كرديد؟




 آٓارتمان او، كارى عملى و مقرون بهصرفنه.


ـ ما با هم يكبار هم مكاتبه نكردهايم. حتى تحويل كليد خانه هم بهوسيله لندن ترتيب داده شده.




همينطور?
ـاين ديگه كيه؟
ـ جواب شـما طورى بود كه داره كـمكم بـاورم مـى شود كـه دارم

 كرديم.
ـاوْه
ـ شـيدى گراور، گفت اوه.
ـ بازرس، گمان نمىكنم كه من اين خانم جوان را تا بهحال ديده
باشم.

 كه لباسهاى او كجا مى توانند باشند؟
فلج گفت: ـ نه، من از خودم سئوال نكردم كـه لبـاسهاى او كـجا
هستند.
 برداختيد.
-بازرس، آيا نمى فهميد، در آن لحظه همه جيز روى سر مر من سفوط


دختر جوان از كجا آمده، بس جطور مىبايست درباره لباسهاى او
هم فكر كنم.
ـ لباسهاى او رادر اتاق خواب بِیدا كردهاند، آقاى فلهحِر، با بِى
شكمبند باره شده.
فلهحر نگاه خود را به قفسههاى كتاب دوختا: ـ گمان نمىكنم كه تا بهحال كلمه ششكمبنده را موقع صحبت كردن شنيده باشـهم. البته آن

را خواندهام، =ر پمانها

اتفاقى افتاده؟
-
ـ عليرغم اين. من هنوز هم موفق مى شُوم كد بهموقع بـراى غـنا


 بهاين جا وارد مى شويد.


- بس شما از دست او فرار كرديل، مـثل يكى فـرشته بردار، آقـاى فله جر. مقايسه خوبى است، آيا همه جيز را نوشتى، گراورب؟
-بله بازرس.
ـ در قسمت صسحبح خودش، گراور؟؟ ـ بله بازرس. ـ شما بهاين خـانه لوكس مـى آيِد. احسـاس آزادى شـمـا بـا بـا بـى



مى كنيد..... آيا با اين طرز جملهبندى موافق هستيد؟
ــابداً نمـي توانم منتظر آخرش بشوم

 خود بـهمنزل مـى آوريد، اوه، گـراور، فـرامـوش نكـن كـه مـا بـايد از از


 داشته. جه مى دانم دخترهاى امروزى وفتى كه حوصله


 عصبانى و بر از خشـم...... يكى حـالت كـلاسمبك..... اوليـن و و بـهترين


 فلاين با كف دست بزرگّش يكى از جشــهـهاى سبزش را را مالاند. ـ خوب، آقاى فله جر، چرا الين نمى تونه با حقيقت مطابقت داشته باشد؟
ـ آيا خودتان اين جريان را باور داريد، بازرس؟
ـ نه.
او دو كف دستش را جلوى جشُمهايش به بهم نشرد.
 بله. اگر آدم غيرقابل توجها هـ هـ هم بوديد همينطور. دختر خانمهاي زيبا





 بودم. اما اينطررى، نهـ
 را بازداشت نمىكنيه، بازرس ـ غريزه من بر عليه اين كار گوامى مى دهد، گراور. ـ ـبله بازرس
 باشيد كه من امتياز گَذراندن دوره آموزشـى عالى شما
 مى برد، اما... - بازرس فلاين...
 خواهيم داشتخ. فلج گفت: ـ حتماً حالا بهمن خواهيد گفت كه من اجازْ ترى كردن شهر را ندارم. ـاوه، نه، برعكس، براى من جالب خواهد بود اگر شما اينكار را بكنبد.

- برابتان كارتبستال مى فرستم.

فلاين نگاهى بهساعتش انداخت. خيلى خوب، گراور، اگر حالا

شـما مرا بهخانه برسانيد، بهموقع براى صرف خاى كامليا با همسر و بجههايم خواهم رسيد.
ـ البته، بازرس. گراور درى را كه بهراهروئى كه اكنون خلوت
بود باز كرد.



P8
فلج برايش كاملاٌ مسُخص بود كه بهاين آسانى نمى تواند آنجبال را


 تلفن، آنجلا گوشى را برداشتـ. ـاندى ـ فلج؟ آيا در آمريكا هستى؟
 بهسوى بوستون برواز كنى و سالامت برسى. ـ خـيلى دلم مى خواهـد
ـ ـدارى چجيزى مى خورى؟
آره.

- جه چجيزى براى خوردن داري
- زله سرد با مايونز، جندتائى توت فرنغئى برای دسر. تو هر هم دارى

صبحانه مى خورى؟
نه، من هنوز در رختخخواب هستم
ـ خخلى خوبه. تختخوابت راحت است؟

- برای يكى نفر بزرگ است.


فرياد مىزنه: اندى، اندى ! كجا هستى؟




 ديگر وكيل ميگه كه نمىتواند قبل از اينكه مدارك بيــتـنرى در دست داشته باشد، جيزى بهعهده بگِيرد. ـ ـو تو جه خواهى كرد؟ ـ خوب، فكر مىكنم كه دنبال كار را بگيرم. كمكم داره باورم ميشه كه وكلا آنقدر يك نفر را آويزان نگه مى ديارند تا آخرين رمقش را را بيرون

بكـُـند، درست مثّل بدرم.
ـاين بايد اتفاق بيفتد؟


 بيحاره حس مىكنم. - خرا نمى توانى همه خحيز را خيلى راحت فراموش كرده و بهاينجا

ببايى؟
ـ همينه ديگه، فلج. همه ميگن كه ما بايد خودمان را با با شُـرايـط

 وقتى تمام منابع مالى بسته شده انـ



 من فقط مى خواهم بدانم كه وارث بدرم، زن سـوم او است يـن يـا تـنـها دخترش.

- و جرا؟




 نامفهوم جواب دهم. من نسبت بهآنها احساس مسئولبت مىكنم. ـاندى نو براى اين مسئله بيش از حد حساسبت نشـان مى دهى.


 رسيد، برايم فرقى نمىكند، من مى خحواهم بدانم كه در وصيتنامه جـه

نوشته شُده است.

- خيلى تعجب مىكنم كه خطور تو تا بهحال نتوانستى اين موضوع را الز اروسلَّى" بيرون بكشى.

 ـ شا يد هنوز هم دلش مى خـواهد كه تو را روى زانـوهايش تكـان

دهد.
سيلويا هم كه يك طاعون بهتمام معنى است. يكى لحظه هم مرا الز
 صداى بلند جار مىزند كه هكنتس دگراسى، است، يا همينطور دنبال
 من مى برسه كه تو كجائى و خرا بهبوستون رفتهاى. ـ تو بهاو جه گفتى ـ گْتم كه رفتن تو بهخانوادهات مـربوط مـى شودد، و يك مسـئله شخصى است. ــوش كن اندى، لطفاً فراموش نكن كه من واقعاً بهـه دلبلى اينجا

ـ فتط بيدايش كن فلج. مسئله بيداكردنش هر روز مهمتر مىشود. تا بهحال به كجا رسبدهاى؟ ـ هوران، آن شخص گالرىدار، ديشب تلفن كرد. من تازه رسـيلده


 ـ ميشه يكبار با ماشين بهويلاى من در ر كاگناهاه بروى؟ ـ ـوراً؟

ــآره، يكى از ما بايد نگاهى بهابن آقاى بارت كانرز كه در ويلاى من زندگى مى كند بياندازد.

- جطور؟؟ آيا جِيزى در آٓارتمان روبراه نيست؟
 بهصورتى مرا نسبت بهاين مرد كنجكاو میا میا
 كنجكاو هستى؟ - خوب، من هم تمام راه را تا بوستون ثرواز كردهام، فقط جون تو كنجكاو هستى. ـ فلج، من بايد اين جا همه جيز را با بهسيلويا واگذار كنم. او آنقدر


 ـ فلح !


 احتياج دارى.
ــ آيا واقعاً اينطور فكـر مىكنى؟ ـ نه، جيزى كه واقعاً مى خحواهم، اينه كه درباره بارت كانرز بيشتر بدانم. ـ خـيلى خوب، باشه، من مى گذارم كه سيلويا اينجا فـدرت را در دست بگيرد، مىگذارم كه يك دسته وكيل لاشـخور صـفت ثـروت


خوش مى كذرد يا نه.
ـ واقعأ كه لطف مى كنـى.
ـ كار ديگهاى ندارى، رئيس بزرگ؟

مه زندگى كردهای؟
ـ نلهحر، من اول بايد اين جا كارم را بهاتمام برسانم.
ـ فراموشـشكن. كل اين جريان اصهُ ارزشُشرا ندارد. من شخرج دوتا

ـ اندى؟
ـ من خواهم آمد فلم، زودتر از موتع. تا بعد.

## 国

در آن طرف رودخانه جارلز، جراغهاى خيا خيابانها هنوز روشن بودند











 روت فراير تقريبأ بيست وسه ساله. تربيت شده توسط والدين خوبا

سالم، داراى اعتماد بهنفس و زيبا. مردها دوستش داشتهاند، هميشش سرشار از اعتماد بوده و با او با محبت و عشتَ رفتار مى شده. تا آخرين شب. آنجا شخصى او را به قتل مى رساند.
فلج بهآشيزخانه رفت. داخل يخحال نه شير بـود و نـهـ كـره، امـا

 صداى آسانسور را شنيد و خيلى غافلگير شد، ونتى كه كمى بعد از آن، شخخصى كليدى بهداخلى تفل در ورودى آٓبارتمان كرد، و در باز شد. يكـ زن داخل شد و جلوى او ايستاد. در دست او يكـ بـاكت
 و دور از هم قرار داشتند استخوانهاى گونه بـلند و لبـهايش دراز در ور و باريك بودند. دور سرش يکى جيز رنگى مشّل دستار بـيجیيده بـود و تقريباً چنجاه ساله بهنظر مىرسيد.
فلج در حاللِكه بهاو خيره شده بود گنت: ـروز روز بخير.

- من خانم (اسايرها هستم. شـنبهها و حـهارشنبهه ها ايـنجا را تـمـيز

مىكنم.
ـ سعى مىكنم اين را بهخاطر بسזارم. او گفت: - هيَّ اهميتى ندارد. لبخند او بيشتر بهدليل بهت فـلـج

من هم در خانه لخت راه مىروم.
ـ شما زود آمدهايد !

فلع جنگگال را از داخل ماهيتابه بـرداشت و وقـتى كـه رويش را را برگردانل، زن جلوى او قرار گرفته بود و مستقيم بهجشـهمهاى او نگاه

ـ قبل از هر كارى، بغوئيد ببينم، (فلج بدلِيل حرارت اجاق اج از از قدم
 فلج در جشُههاى او نگاه كرد و كفت: ـنـا نـه
 فلج اين دنعه به كنار جشمهاى او او نگاه كرد و گفت: - بله. كى؟
 ـ خيلى خوب. او باكت بلاستيكى خودش را را روى ميز گذاشت. ـ تخممرغها دارند مى سوزند.



 درآورد و آن راكنار بְاكت، روى ميز گَذاشت).



 فلج گنت: - من مى روم لباسهابم را بيونـمـ اما تخممرغهاى شما سرد مى شـوند.
 - خبلى خوب، يس عيبى ندارد.


تخممرغها سرد و بيمزه بودند.
در اين بين خانم ساير ميز غذا را براى او جيده بود دو
وقتى كه تلفن زنگگ زد فلج فكر كرد كه براى كانرز اسـت، اما خانم ساير در آشَزخانه را باز كرد و گفت: ـ براى شها اسـت، آقاى فله خر. فلع فنجان تهوه خود را برداشت و با خود بهاتات كار برد. كليد اتات
هتل را هـم با خود برداشـت، فالين جشـت خطط بود.

ـصبح بخير، بازرس. من مى توانم با خوشحاللى بهشـها بگو يم كه از آزمايس با دستگاه دروغسنج با مو فقيت برآمدم. ـ خوب، كه اينطرر بس برآمد يد.
ـ اين آزمايش بها بـسيلن خانم سـاير كه دو روز در هفته براى تـميز كردن به ينجا مى آيد، انجام شـد. ـ و حطور اينكار راكرد؟؟
ــاو از من سـونوال كرد كه من اين دختر جوان را كثـتهام. ـ ـ و من شرط مى بند م كه شـها گُتبد، نه.

- بههر حال او اين جا ماند.



كه بهاين خانم اعلام خطر مىكردم.


افراد شــا كلبدى را بيدا نكردند؟


ـ هـيح كليدى؟ اما خانم ساير يكى دارد.

 هم مى توانستند كه يك كليد براى آبارتمان داشته باشنـد


راهرو.

- جفقدر جالب. يك كليد براى آبارتمان؟



نتوانستهاند بببنند؟
ـ خوب، جطور نتوانستند؟ طبيعتاً مـمكن است كـه در آن آن مـوقع


-
ـ آيا روى اين تئورى كار نمىكنيد كه آن دخترك تنها بها ين آبارتمان آمده، لباسهايش را درآورده و بعد با يكى شئى زده نوى سر خـي

ـ من ابدأ روى هيج تئورى كار نمىكنم، بازرس.


 است مرتكب شده باشد، بی تفاوت رفتار كند.



 فكر مىكنم كه امروز يك قدم ديگر هم هم جلو بـلو برويم.

 يرواز و خط هوائى كه بهما گفته بوديد، بهاينجا آمدهايد. - جه جيز اين موضوع ابنقدر جالب است


فلهحر هبِّ حيز نگفت. فلاين ادامه داد: ـ حالا من از خودم سئوال مىكنم، تحرا يك نفر

 بازرس؟ فلاين گفت: ـ نه، اينكار را نمىكردم. بهعلاوه اسـم من افرانسيس اكساوير فلاين، است.

## مペ

فلج يك لحـظه در كـنار خـبابان آآرليـغتونون، مكث كـرد و بـعد

 سرد احساس مىكرد.



 يك در كوجك ديد و بهطرف آن رفت، بعد از گـذشتن از آ آن، به خيابابان انيوبرى، وارد شد.
 داستان در صفحه بنجم بود. كوتاه و متختصر نوشته شـد
 بود، اما نقط بهعنوان كسى كه بهيليس تلفن كرده بود. اين هم گُفته

شده بود كه با آن دخترك، تنها در آبارتمان بوده است. كل جربان او را





سطل آشغال انداخت
مقدارى جلوتر، گالرى هـوران را بــبدا كـرد. هــمانطور كـه انـتظار مىرنتت، حیزى روى تســت خارجى اين ساختمان با وقار و تديمى


 از اينگه زنگگ زده بود، در باز شد.

 او را از كار بازداشته باشـند. فلج گفت: ـ فلهاپر.
در اتاقهائى كه او هنگام رد شدن از كنارشان، مونق بهديدن آنها

 كوتاه.
در حال بالا رفتن از بلشها، فلج متوجه شد كه حـرارت كل خـل خـانـه



موزههاى مهم و بزرگ جهان از عهده خرج و نگهداريش برمى آمدند. مرد صامت، فلج را بهيك اتات در طبقه دوم راهنمانى كرد و در را

فلج خودش را مقابل يك تابلو از ا كاروت،" كه روى يك سه بايه
 خود بلند شد و فبل از اينكه با دست دراز شدر شده از از روى فرش اير ايرانى خودش بهسوى فلج آيد، حالت تعظيمى بهخرد او كفت: ـ حالا مى فهمم، شما جوانتر آلت از آن هستيد كه من انتظار

هوران بالتوى خبس فلج را در يك كنجه آويزان كرد.

 ـ شير يا شكر، آقاى نلهجر








 خيلى مسنتر از سنى كه براى بك محصل احتباج الست نبسنيد، يا .

شما بكى از آن آدمهاى خوشبختى هستيد كه برايشان دعاى جوانى جاودان خوانده شده است؟
هوران، مردى بود فوقالعاده جذاب. تفريباً بـنجاه سـاله، لاغـر،

 نقرهاى. شايد هاليورد مى توانست با شركت او يك فيلم موفق درست كند.
 به هنرمندهاى آمريكائى نباختهام. اغلب آنها بهنظر من نسبتاً خشــن مى آيند.
ـ مطمئناً در اروبا هم هنرمندانى وجود دارند كه خشّن هستنـد



 بهتر است كه من اين صحبتها را براى كـلاس هــنريـم در هـاروارده جائى كه بايد رأس ساعت دوا دون بهسوى بيكاسو؟ فلج گفت: ـ بله.
ـ اين يك تفاوت آشكار بود، كه آيا آدم يكى جـائى را بـهصورت



 نكنيد، از وقتيكه بيكاسو مرده، كار كمى راحتتر شـده است، اور او از

عكسهانُى كه مى خواسته نگهدارد، مرافبت مىكرده، گـرجــه آنـها را نقاشى كرده بوده، و از بقيه كه مورد بسندش بودند، بهعنوان خودش بهرهبردارى مىكرده است. خوب، و اگر ما مىبايستى كه تابلو را پيدا
 امكان دارد آقاى فلهجر، كه شما اين مسافرت طولانى را بيهوده انجام داده باشيد.
فلج باز هم هبِّ هبز نگفت ـــــا واتعأ شـمـا اينجا هستبد كه درباره تارب كار كنيد؟


بهشما كمكى خواهم كرد...

ـ خـيلى ممنون، لطف داريد.

- و ايــن تــابلو را مــنحصرأ بـراى كـلكسيون شــخصى خــودتان

ـآيا شُما با هيِّ كس دبگرى كار نمىكنيد و تنها هستيد؟

ـ حالا فتط مسسُله اعتبارى اين تضيه باقى مى ماند، آقاى فله حر.
 مى فهميد كه...
ـ بله، مى فهمـم. بانكى باركالاف در رناساوه نمام اطلاعات لازم رادر

$$
\begin{aligned}
& \text { اين باره در اختبار شما خواهد گذاشـت. } \\
& \text { ـ باهاما ! اين ميتونه خيلى مفبد باشد. } \\
& \text { ـ بله، اين مفيد خواهد بود. }
\end{aligned}
$$

ـ خهيلى خوب. شـما گفتيد كه يك عكس از تابلو را داريد؟
فلج يك باكت از جبب بغل كتش درآورد و روى ميز كذاشت.
او گفت: ـاين عكس از يك اسلايد گرفته شده.
هوران گفت: ـ تا آنبجا كه من اطلاع دارم، اين سبك كوبيسـم است و
از ابراكوها نيست، البته اين را هم نمى دانم كه آيا از بيكاسو استـ. (فلج از جايش بلند شد، ) آيا در اين مورد براى من تحقيت خواهيد

كرد؟
ـ بله، البته.
ـ فكر مى كنيد جفلدر طول خواههد كشيد تا شـما جيزى را پيدا كنيد؟ هوران او را بهسوى در همراهى كرد: ـ امروز بعداز ظـهر بـهتلفن خواهم حسسبيل. شايد بعد از بيست دقيقه هيزى يبدا هنم، ممكن هم مست كه بيست روز طول بكشد. فلّ روى يك ميز كو جك روزنامه (نيويورك تايمز" را ديل و نگاهى بهتيتر روزنامه انداخخت.
هوران گفت: - من هيـع علاتهاى بهروزنامههاى بوستون ندارم. ـ حتى بهخبرهاى اجتماعيش؟
هـوران بـالتوى فـلـج را بـرايش نگـهـداشت: ـ فكـر مـىكنم تـمام جيزهانى راكه يك طورى بهمن مربوط مىشوند، بشود از (نيويورى
 هنوز هيشُيند خحود را بهتن داشـت، منتظر بود كه نـلهاجر را بـهـائين راهنمانی كند.
فله سرش را برگردانل و گفت: - من مطمـنْم كه حت با شمـاست.

فْصصُ

در سمت دبگر خيابان روبروى كالرى، فلج نتُشه شهر راكه خريد







 باسبورت و مصطاحبه با مأمورين بانك، كه با كلمات كليشهواي رهمهـه جيز بهجاى خودش آقاه معذرت خواهى میى مردند.

 سخصى خود آدم باشد.

ــ بانكها براى همين اينجا هستند آقا، تفسيرشان اين بود. ـ البته.
بعد، او با تاكسى به ينج فروشگاه ماشين هاى دست دوم سر زد، و سرانجام موفق به بيدا كردن يكى ماشين بارى كه در جستجوى آن بود شد، و آن يك شـورلت آبى روشن بود، يكسال كار كـرده، بـا هشـت سيلندر، سيستم محرك اسـتاندارد، بـخارى و كـولر. بـولش را نـقدأ برداخت، داد هر جهار جرخش راعوض كنند و قرارداد بيمهاى راكه نسبت بهقيمت ماشين تا اندازهُ باورنكردنى گران بـود، بـا فـروشنده امضاء كرد.
دوباره سوار ناكسى شـد و بعد از نگاهى بهآكهى های گارارازهـهـاى كرايهاى و نقشُه شهر، بهطرف گاراز زيرزمينى بوستون حركت كـرد،
 در حال كار، هيِّ ديوارى داخلن وجود داند نداشت، و ديوار جيزى بود




 بود اما او اجاره دو ماه را از بيش برداختـ كرد و كليد و يك رسـبد
 بعد از اينكه او حهل وهفت دقيقه در مركز تبت ماشين در صف ايستاده بود تا گواهينامهاش را نشان داده و يك مُهر دريافت كند، يكـ برگه ثبت و دو چلاكى ماشبن تحويل گرفت. بعد بهجائى كه مانسين را خريده بود رفت و بلاكـهاى مـانـين را

نصب كرد. موقع برگشتنن، كنار يك كيوسك نوقف كرد و بيست وينج

 آن نبود.

وفتى كه به كاراز كرايه كردهاش رسيد، هوا تـاريك شـــهـه بـود. او ماشين را با جراغهاى روشن جلوى كاراز متوقف كرد و كف گاراز را با روزنامهها بوشاند. بعد ماشين را بهداخل برده و در را بست. فلج دقيقاً مواظب بود كه خودش را با كارى كه دارد انجام مى دهـد كثيف نكند، گرحه عمداً مقدارى لكه رنگ در اطراف گذاشـت. او با رنگ سياه و با حروف درشت روى سقف ماشين نوشت: الدر ارتفاع بودن زيباسته، در فسمت راست ماشين نوشت: ربهانسانها حــيزى


فلزى مرطوب بيان كلى را مطرح مى مردرد: يك گفتار كاملاُكثيف.

بعد از اينكه او دستهايش را با ترينتين تميز كرد، كارش را تمام كرده و با تاكسى بهسمت (ابوستون شـرايتون)، جائى كه او براى خودش يكى ماشين فورد گراناداى آبى تيره كرايه كرده بود رفت و با آن بهسمت خانه حركت كرد.

در آبارتمان جراغ روشن بود. نلج مستفيماً بهاتاق كار رفت. روى ميز تحرير بادادشنـى از خانم (سايرا قرار داشت: بهخانم كنتس دكراسى در اريتس -كارلتون، تلفن كنيد. فلج به صداى بلند كفت: ـلعنت

 كراور.
ـ خانم سابِر شها بهما ا اجازه دادند كه اينجا منتظر شمها باشبـم، البنه بعد از ابنكه خوب كارت شناسائى ما را بررسى كرد.

 شب، يك طورى از اين اتاق متنفرم.
 و خود راكنار كثبـد نا فلج بتواند رد شوّد.

فلج سئوال كرد: ـمايلبد جيزى بنوشبد؟

داريم.
فلج ترجبح داد كه او مم از نوشبدن خودداري كند. او كنار بخارى

 آنجا ترار داشت.

 فلج با تعجبى ساختگى گفت: ـ ـنابديد؟



بيُتى خارج شدهايد؟






 بشتى خارج شده است، نتط براى اينكه بك رون روزنامه بخرد!



 با ــنمره آن جه بود، گراورْ؟


 توى خيابانهاست، استراحت كنند. آقاى فلهحر ديگر مطمئناً در خانه

گراور بهسوى تلفن اتاق كار رفت. فلاين گفت: ـ شما بوى ترينتين مى دهيد.
 اسمش رادوبوفته است

- من مى تونم قسم بخورم كه اين ترينتين است.

فلج كفت: - شايد بتوانم يك شيشيُه برايتان تهيه كنم.

فلج گفت: ـ هيجّ زحمتى براى من نيست، وافعاً مى گويم. - خيلى گران است؟

ـ به اين بستگى دارد كه شما آن را جطورى بخريد، ميلى ليترى يا ليترى.
 مىكنم كه ترجيح مى دهم يك حـي حنين بوئى را ندهم كه، مثل يكى نقاش ساختمان كه از سر كارش برمیىريرد. مطمئنأ بايد مردانه باشد، مغكه نهـ ـ به نظر شما اينطور نيست؟

ـ خـــوب، جـــرا. بــينى، نـقش فـريـبآميزى بـراى انسـانها دارد،
مخصوصاً بينى فرانسوىها.
گراور دوباره برگشت، يك نفس عميق كشيد و گفت:
ـ اينججا بوى ترينتين مى دهد، بازرس، شما هم هـمـين طـور فكـر
مىكنـدب؟
فلاين جواب داد: - من هيَّ بـونى احسـاس نـمىكنم. او رويش بهسوى ثلم برگرداند و ادامه داد: ـ ديشـب گراور بدليل اينكه شـمـا را فوراً بازداشّت نكردم حسابى سرزنــــم كرد. او مـطمـُن اسـت كـه مـا

دلايل كافى بر عليه شـما داريـم.
فلع برسيد: -و شـما نه؟
فلاين گفت: ـما دليل داريـم، اما، همانطور كه به گراور گفتم، ترجيح مى دهم كه مضنونين من آزادانه و بى قيد وبند بهاطرافف بروند، در اين حالت آنها را بهتر مى شود شناختـ، نا اينكه آنها عصبى و متشنـج توى سلول نشُسته باشند. خوب، همانطور كه گفتم، من حسابى سرزنش شدم. و آنوقت شمـا امروز صبح، از دست مرافبين خود فرار مىكنيد، البته كاملاز سهوiا - و سريعأ براى انتجام دادن كارى. فلج نتوانست از اين همصصحبتى استفاده چندانـى يـراى گـزارش روزانهاش ببرد. ـ آيا نترسيد يد كه من در اين فرصت مـى توانسـتم در جسـتجوى قربانى بعدى خود باشـم؟ گراور جواب داد: ـدفيعاً.
فلاين بهجهتى كه گراور صحبت مىكرد نظرى انداخت و بعد با صداى نرم و آرامـش گفت: ـدليل من براى رد اين موضوع اين است كـه


كمهوش باشد كه بك دختر جوان را بهقتل برساند، و بعد ـ خـيلى

 كثور را ترك كند. فلج گفت: - متشكرمر.


 نمى توانست بهنقــهـهاى او آ آسيبى برساند







 ـ معلومهـ
ــاول : طبت اططلاع شـما، جـه زمـانى آقـاى كـانرز بـهسوى ايـتالبا مسافرت كرده است؟ فلج گفت: ـ دقيقاً نمى دانم، او ويلا را يكشنـبه اجاره كرده بـوده است. و امروز جهارشنبه است. خانم ساير تاييد مى كند كه آنه آقاى كـانرز روز شنبه اينجا بوده و از او خواهش كرده كه روز دوشنبه هم يكبار

ديعر اينجا را تميز كند، جونكه شــما، آقـاى فـلهحر، مـى خواسـتـيد بياييد. او اينكار را مىكند. يس ما مى نوانيم فرض كنيم كه آقاى كانرز يكى زمانى بين شنبه و دوشنبه شب بهسوى ايتالِا پرواز كرده است. فلج جواب داد: ـ فكر مىكنم آره.

 خطهاى هوايِمانى هم هيَي نتيجهاى نداد و اسم كانرز جائى ثـبت نشده بود.

ـ شايد او از نبويورك برواز كرده باشد؟ فلاين گفت: ـاو اينكار را نكرده. و فكر هم نمىكنـم كه او بهعنوان عضوى از يكى وكالت خانه معروف بوستونى با بٍاسیورت جعلى در راه باشد، يك چیبزى در اينجا درست نيست....
 مشخص كنم كه آيا او آنجاست يا يا نه.







 گراور عطسهاى كرد.

- זجون تابلوهائى كه در اين اتاقها هستند، از ارزنُ تابل توجهى

برخوردار هستند، درست نمىگويم آقاى فلهجر، ما مى توانيم قـبول
 فلج گفت: - بله، تابلوها خيلى بالـي



 در با دو تا حفت بسته شده است. كليدى هم در كار نيست. و خانم ساير مىگويد كه در مورد اين در، خيلى مواظب است است. واقعاً هم امروز
 نمىتوانسته از اين در خارج شـده باشـد
 توانسته در را از داخل بسته و از در جلوئى بيرون رود.

بوده...؟

فلج گفت: ـ تصادف.
ـ خوب، بله، تـصادف. (ايـنطور كـه مـعلوم بـود، فـلاين عـــيده جندانى به تصادف نداشُت.) اما حالا مییريردازيم بهسُما. گراور است نشـست، و قلمش را آماده كرد.
 انگشت، عكس و غيره... ـ خداى من، آدم ديگه اصلاز زندگى خصوصى هم ندارد. فلج بيش

خود، خودش را نامطمئن احساس مىكرد، خرا كه لبخند فلاين هنوز
روى لبش بود.


كردهاند، شما را نمْى شناسند.
-و جرا بايد بشناسند؟

- براى اينكه ما مى خـواستيم بـدانـيم كـه آيـا شــما تـنها بـها ـــنجا

آمدهايد، يا شايد بههمراه يك خانـي خانم جوان.
ـ فلج گفت: ـ آها.

- و همحنين از جهار رانندهاى هم كه ديشب از اينجا بهسوى كافه
(بودايست، حركت كردهاند، هيجَكدام شـها را زياد بهياد نياوردند.



ـ يكى دسته احمقت.
ـ گارسونهاى كافه (ابودايسته هـم نتوانستند به خاطر بياورند كه



فلج گفت: ـ خيلى سخت و واقعاً ناراحت كننده است است

 روى پيانو با انگشت نشانه سمت راست. من اصلاً اطلاع نداشتم كه

شُما اهل موسيقى هم هستيد. - من، موزيكال نيستم.

ـ آيا من گفتم دو جيز غير از كليدهاى تطع ورصل برق؟ طبيعى
 كردهايد و بعد بهطرف بيانو رفته و كليد , لاها را فشار دادهايد، بـعد
 كردهايل، مشا اينكه در شركت برق سهام داش واشته باشيد.

ـهوم.
ـبه جز اين اثر انگُشتـهاى شما روى بطرى نوشيدنى و بطرى آب
هم بودند.
ـ احتمالأ حرفتان درست است.
ـ آن يكى بطرى دست نحورده بود، كه شما تازه باز كرده بوديل.

- بله.

ـ آقاى فله جر، اين بطرى نوشيدنى آلت قتل بوده. جشمهای سبن



را بههمين ترتبب، شـديداً تحت نظر داشت

 مرد، احتمالأ آقاى كانرز.

 رسيده است وجود داشت، جون اثر انگشتصهائى كه بیدا كردهانـن، "نعلق بهيك آدم زنده بوده است



مقدارى از درسهاى فيزيكى را به باد بياوريد، (صداى فـلاين دوبـاره

 محتويات آن بيرون ربخته باشد. ـاوه، خداى من.
ـاينكه شما در بطرى را بازكرده و مقدارى از محتويات آن را بـيرون
 اين بطرى بهعنوان آلت جنايت منحرف كنيد.
 ـ خوب، اين جا يكبار ديگر بی تجربگى من نتيجه خودش داد. من همين الان مىبايست گراور را متفاعد كنم كه او را با بطرى
 اسلحه جنايت، بايد يك بطرى باز شده و شكسته باشد. - و جطورى اين را فهميديد؟ ـ خوبب، اثرهاى كو جكى از خون و موى انسان، يوست و غيره، كه



 هيِج نگفتن كاملا استفاده كرد.
ــآيا حالا مايليد كه بكـ وكيل داشته باشِيد، آقاى فلهحر؟
.
ـاگر فكر مىكنيد كه بهاين وسيله مىتوانيد بى ثابت كنيد، كاملأ در اشتباه هستبد.

گراور صدايش را بالا برد و گفت: ـ شما فقط حماقت خود را بهما ثابت مىكنيد.
ـصبر كن گراور، آقاى فلهجـ، بدون شكى احمت نيست، و مى داند
 تشريغاتى كه يك وكِلِ با خودش خواهد آورد، قلبش را همين حالا و

 كه جرا من بايد يكى جنين كار احمقانهاي بكنم. ـ شما عصبانى به نظر مىرسيد. ـ عصبانى هم هستم. ـو و به خاطر جه؟
 بيست وجهار ساعت يك كار مىكردم، منظورم كارى است، كه بنواند به توضيح اين مسائل كمكى كند. ـ آيا اين كار را نكردهايد؟

فلاين گفت: ـاطمينان شما بهما در اين رابطه جيزى است كه مرا بيش از هر خيز ديگرى بهحيرت مى اندازد. شــما كـه ايـنغدر ساده نيستيد.
ـ شـما بايد اين را بهتر بدانبد، بازرس، بالاخره شما تقاضاى آمدن
مدارك مرا داديد.

- يس من بهاين نتبجه مىرسم كه شـما نمى خواهبد اعتراف كنيد؟ ـ معلومه كه نه.
ـ خـوب، گـراور، ايـنو يـادداشـت كـرديد؟ او هــوز هـم اعــتراف

نمى كند. (فلاين بهجلو خم شد، حالتى را كه فلج ديگر مى شناختا


هرگز نديدهايد؟
فلج جواب داد: ـ تا آنجا كه مـى دانم، نه.

مىكرده. آيا مىتوانيد فكرش را بكنيل، كه او جكاره بوده؟

ـ آيا مى خواهيد بگوئيد كه او مهماندار هوابِيما بوده

سرويسدهى بهمسافران برواز درجه يكـ از رُم.
 بودم، به ياد مى آوردم. بالاخره او او خيلى زيلا






فلاين سئوال كرد: ـ جه؟

فلج بهسرجايس برگشـت: ـ خوب، اين جنايت، يكـ طورى با من مربوط مى شُود!
 سروكار داريم، اين فتط براى او بيست و جهار ساعت طول كشـبد تا تا اين موضوع را بغهمد. فلج متفكرانه گفت: ـ علبرغم تمام اين جيزها فكر نمىكنم كه اين

جريان بهشخص من مربوط شود، منظورم اينه كه، قاتل مرا شـخصاً بشناسد.
ـ با اين حرفتان مى خراهيد بڭوئيا كه يكى نهر سعى كرده اين فتل
 اينجا نمى شـناسيد.
 هستند، كه از من متنفرند.
ـ در اين باره مىتوانيلد حت دائته باشـيد. براى مـــال مـى توانــــد
گراور را نام ببريد.

ـ در ايتالِا تمام آشنايان از نقشُههاى من باخْبر بـودند. در لنـدن، افرادى كه توسط آنها اين آَارتمان را كرايه كردم. آشنايان فديمى در كاليفرنيا، كه من خبر آمدنم را براى آنـها نـوشته بـودم. دوسـتانم در واشينگگن و سياتل...
ـ ـوب، ما همه را زندانى خراهيم كرد، و مى گذاريم كه فقط شـيا آزاد باشـيد، باشه؟
ــ اما منظور من اين نيسـت، بازرس! مى خواهم بخويم، من اوليـن شـخصى بودم كه بعد از جنايت قدم بهآَارتمان گذاشُتم و ححالا بايد اين را قبول كنيد.
ـآخ، آقاى عزيز! اين آقاى فلهجر مرا بهياد يكى فيلسوف فرانسوى مى اندازد، كه سیى سال بعد از تولدُّ متو جه شد كه بهـجز او آدمهاى
ديگرى هم روى كره زمين وجرد دارند.

فلى گفتْ: ـ مايليد با من غذا بـخوريد؟
غذا؟ گُاور، اين مرد بهنظر من خارقالعاده است. اما در حقبفت ما هـم مى خراهيم دقيباً همين ستوال را از شـما بكنيم، آقاى فلهـهر.

فلع گُت: - براى من فرقى نــمىكند، خــودتان مـى دانـيد كـه در
خروجى كجاست.
ـخوب، حقيقت اين است، (فلاين با خودش صحبت مىكرده، كه كه

 مى تواند بائـد. افكار من خيلى بريشـان است. حالا بايد با با او حكـار كنيم، گراور؟
ـ معلومه، يشـت قفل و كلون ببريمش؟
 استخدام كند. و فتط اين نيست، او آشنايانى در آن بالاها دارديا

بالا، كه ما ابداً نمى توانيم آن جا را بـبينيم.


ــ اگر در اين مورد اشـتباه نكنيد، بازرس!

گرجه من فكر كردم، كه اينكار را كردهايم.

ـ ما جقدر ديگر دليل بر عليه او لازم داريم؟

 صحبت كردن، مثل اينكه او مرده باشد.
فلاين در حال بيرون رفتن كلاهش را روى سرش گذاشت:




## nos

ديگر خيلى دير شده بود و حون فلجِ همانطور كه او هـمباكـنـون




 تلغراف از ها كا گاها:
ــانرز يك مرد دلشُكسنه و مهربان. هيتج جيز تازمایى درياره بدر.
دوستدار تو ـاندى.
بس كانرز در ايتاليا بود. اين تنها جيزى بود كه در اين لحظه براى فلج مطرح بود.
دومين تلفن، درست وقتى شـد كـه او مـى خواست ديگ را روى اجاق قرار دهد.

ـ ـ آيا تو واقعأ همان شخص بزرگ و غيرقابل تـوصيف و شـيطان صفت، تنها و غير قابل معايـــه گاه اينجا و گاه آنجا، اروين مـوريس

فله حر هستى؟

- جكى ! صدائى كه آدم يكسال تمام، هر روز جندين بار بشــت تلفن



كند. ا جكى ساندرزه رئيس و ناشر او بود.
ـكجائى جك؟

- تو دارى با سردبير و رئيس شـيفت شب ابوستون استاره صححبت




ـ آيا به كار احتـياج دارى؟

 شيفت شب را براى كار انتخاب كردهام؟

 بهبجههايش
ـ فلج، آيا آنها تو را به دادگاه خواهند كشيد؟




زيادى صـبر مىكند تا يك نفر را بازداشت كـند، امـا تـا بـهـحال هـم هميشه مفصر اصلى را بازداشـت كرده است. ـ آيا خحيزى جالبى درياره او وجود دارد؟
 هيش اينجا پيدايس شد. من حتى نمى دانم كه او از كـجا مـى آيد. او

خانوادهدوست است و ويولون يا يك خنين خبزى مىنوازد. ـ مطمثنأ او آدم نسبتاً خوبى است، مـغه نه؟ - مـشود گفت، از وتتيكه او اينجاست، جند ين مـورد بـغرنج را حل كرده است. يس اگر گناهكارى، مىتوانى خيلى راحـت اترار كنى. آيا هستى؟
ـ خـيلى ممنون كه دربارهاش مییرسى. - مى خواهى با هم غذا بخوريـم؟ -كى؟ ـ خوب، جهه بهتر همين الساعه صبح، جون من از ملاقات تـوى زندان خوشـم نمى آيد.

- حون تو در شـيفت شـب كار مىكنى، مطميُنأ مى خواهى قدرى دير غذا بـخورى، بس حوالى ساعـت دو بعدازظـهر بـرايـت مـناسـب اسـت؟
- خحبلى خحوبه. اگر يك كراوات ببندى، مىتوانـيم يكـديگر را در لالوك ـ اوبرزه ملاقات كنيم. نكر نمىكنم كه تو آنجا را يـدا كنى، اما هر راننده: تاكسى آن را مىشـناسل. ما همد يگر را پائين خواهيم ديل. ـ ـخوبه، جك.
 ديگرى را نكش. ما عكاسهاى بسيار عالى داریم و من صفحة اول را

براى تو آزاد نگه خواهم داشت.
ـ تا فردا، جك.
 مادرخواندة اندى بود، كنتس دكراسىى

ـالو، سبلويا، ، نو كجا هستى





- تو نمى توانى از عهده مخارج آنجا بر بيائى، سيلويا.
 سكنى كنم.
ـ بله، اما حتى توى ريتس هم از تو توقع خواهند داشت كه يك
وتتى صورتحسابت را بثردازى.
ـ آخ، فله حر، اينمَدر بى لطف نباش.

ـ آنجلا برايم تعريف كرد كه تو بهسياتل رفتهاى تا خانوادها
 تو دارى خانوادهات را در سياتل ملاقات مىكنى، بس من هـم دارم همين كار رامىكنم. سيلويا، اينكه من دارم اينجا جكار مىكنم، كو جكترين ربطى بهتو ندارد.
ــ انـنطور. اما مـن فكـر مـىكنم كـه دارد. آنـجلا و تـو، شـهماها

مى خوامبد سر مرا كلاه بگذاريد، شما مى خواهـيد جـيزهائى راكـه بهمن تعلق دارد از من دور كنيد. ـاز جه دارى صحبت میكنى
ـاول اين جريان وحشتناك با ايِنتى، اتفاق مى افتد و بعد شماها بر عليه من متفق مى شوريد. ـگوش كن سبلويا، بهعنوان يك بيوه سوگوار، تو مى بايستى كه در



مى دانست از جايش بلند شـده و فرياد مىكثـيد.

فلهحر، (رگ برزيلىاش حالا هـويدا شـد،) تـو فـوراً بـههتل مـن مى آئى.
ـ سيلويا، مـن كـيلومترها از تـو نـاصله دارم، بـوستون يكـ شــهـر
عظبمالجثه است. من نمىتوانم.

- بس، فردا صبح

ـ ـردا قرار ملاقات دارم.

- نهار!

ـ فلهحر، من بهي بليس تلفن مىكنم. آنها حتماً بهحرف مـن گُوش
خواهند كرد.

گرگ مستى؟

- و ميدونى كه تو جه هستى، فلهحر؟

ـ يكى كنتس اينطورى صحبت نمى كند!

ـ ها، جحى فكر مىكنى، جه جيزهائى كه مـن بـهزبان بـرتغالى بـا فرانسوى نمى توانستم بهتو بغويم!
ـ مىدونم، مىدونم. خيلى خوب، خواهم آمد.
ـكى؟

ـ فردا بعدازظهر، حوالى ساعت شــ.

- بيا بهاتاق من.

ــابدأ، عزيز من. ما ممديگر را در بار خواهيم ديد.

كرد.
ـ اما نه از طريت شـماره مـعمولى بـليس. ايـنكار تـو را بـهدردسر خواهد انداخخت. - جَه گفتى؟

ـ آخ، دهنتو بيند.
او بقبه غذايش را داخحل توالت ريخت.

## Tosjos

خودتان اين را ببينيد، يكى آدم احمقن مانسين را حسابى كثيف كردره
 بهدور ماشين بارى می چرخار اناند.

 مبانبُر دلذذيرى شده بود، بائين رفته بود.
 نوشتههاى روى مانشين را خوانده بود، گفت.

فلج كفت: ـلعنت.
ــآيا بيمه هستيد؟
ـ بـله، اما من ماشين رالازم دارم. من نصُاب لوازم فـنى خـانگى

ـ خ خوب، مى تونم بغهمـم كـه شــما ايـنطورى نـمى خواهـيد بـا آن

بهسوى مشترىها برويد.

ماشين بايد از نو رنگا شود. من ترتبب اينكار را بعداً بـا اداره بـيمـه
خواهم داد و يول شما را همين الان مى يردازم.
ـ همان رنگ قبلى


كنتد.
ــاينطورى مثل يك ماشين مرده كشى خواهد شد.

ـ باشه، مدارك ماشين را همراه داريد؟
ـ براى حچه؟
ـ خوب، هر تغييرى، حتى تغيبر رنگ، بايد گزارش شود.
ـلعنت.

- ببخشـيد چه گفتيد؟

 بهتر بهوضع جرايم جوانها رسيدگى مىكردند، حالا ممكن بود كـه يك انـي

جنين اتفاقى نيفند.
ـ خوب، براى من اصلاُ فرقى نمى كند. من بهآنها جيزى را كه لازم
بدانم و آنها بايد بدانند، خراهي اهم گفت

- بس، سياه!
- جون بهنظر مى آيد، كه اين تنها راه حل باشد.
ـ آن را دوباره كى لازم داريد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ فورأ عزيزم. تا بهحال هم خيلى وفت تلف كردمام. } \\
& \text { ـ غير ممكنه. فردا حداقلنش است }
\end{aligned}
$$

 ــدر اين ناصله شما مى توانيد تشـريفات اديا ادارى را انجام - من بابد كار كنم و اين كار را وقتى انجام مىددهم، كه وقت داشته
 فلج، با غرغر گفت: ـ اين تبار لعنتى
 رنگگرده.
فلج كفت: ـ غمت نباشد.
nosjrge fros

آسانسسور كهنه در حاليكه جبغ میكشيد و ناله مىكرد، با زحمت
بهطبقه شـشم رسيد.


 وبــيست ودو دقَيقه بـعدازظهـهر. در حـاليكه او در آسـانسور را بـاز


 داده شد، سكندرى خورد. فلج دكمه آسانسور را فـشـار دا:، و آنـها

آهسته بائين رفتند.

فلج گفت: ـبله، اسم من فلهح اسر است.
هيج تعجبى نداشت وقتى كه او در روز روشن اينطور نوشـيده بود

متوجه يِ جنايت در نزديكى خود نشود. فلج سگَ را نوازش كرد.
زن برسيد: ـ بارت كى حركت كرد؟
فلج جواب داد: ـ شنبه يا يكشُنبه، او در ايتالبا، در خانه من ساكن
است.
ـاوه... اين بود تفسبر آن زن.
فلج از خودش ستوال كرد، تا جه فاصلهای اين زن مـى توانــد بـا
سگش برود.
زن گفت: ـ اين نمى تواند درست باشد.
ـ جه نمى تواند درست باشد.
ـ خوب من بارت را روز سه شنبه هم ديدم.
ــ واقعاًّ

- بله، سهشنبه شب در ابال فينج بابه،، كه آن طرف قرار دارد.
- جه ساعتى بود؟

زن شانههايش را بالا انداختـ. او ديگـر مـيلى بـهصحبت كـردن
نداشت.
ـ شايد ساعت شـُ، وقت خوردن نوشيدنى.
ـ مطمئنيد كه سهشنبه بود؟


ـاو جه شكلى بود؟
ـ خوب، جوان و زيبا.
آسانسور ايستاد. فلج در را باز كرد و برسيد: ـ شما كاملاْ مطمـن
هستيد؟
در حال عبور از كنار فلج گفت: - من عاشت بارت هستم.

نگاه فلم متفكرانه بهدنبال او بود كه جطور نامطمئن ميان سـالن ورودى تلونلو مى خورد.
دم در، او زن را بهداخل
در بود يرسيد: ـ آيا با او صحبت كرديد؟
زن جواب داد: ـنه، من از او متنفرم.

فلج كنار او ماند.

ـ آه، او همه جيز من است، راست نمى گمه، ميگنون؟ موتع رفتن، او با دست بدون دستكنُ با فلج دست داد ـ اسـم من جووان وينسلو است. شـها بايد بكـ بار بـراى خــوردن نوشيدنى پيش من بيايبد. فلج جواب داد: ـ متشكرم، اينكار را خواهـنم كرد.

فos

امان از دست اين خبرنگارها، هميشه دير مىكنند، دستهٌ منكبر.
فلـج اين را در حالى كه با ساندرز دسـت مى داد گفت.
ساعـت دو وربع بود، و او كاملاً بهاين موضوع اكاه بود كه ساندرز
دير مى آيد، در حال حاضر يك نوشيدنى نوشيده بود. او از هنجره، بليسسهاى شخصى بوشى را در آن طرف خـيابان مشاهده مىكرد كه در آن هواى سـرد بههيتِ جيز خـود مـطمئن نـبودند. فـلج لحـظهاى وسوسه شد كه آنها را براى خوردن يكى نوشيدنى بهداخــل دعـوت كند. جكى سـاندرز گـفت: ـ مـتأسفم كـه قـدرى ديـر شــد، مـرُههاي مصنوعى زن من بهدر يخجال گير كرده بود." فلى جواب داد: ـ يك روزنامهنگار هميشه دبر مـى آيد، او نسـبتاً دفيت مى دانسـت كه بدون ساندرز عنوان تينر هيم داستانى در روزنامه درج نـى شـود.
 بيندازند.

جكى يك نوشيدنى سفارش داد. او خيلى تغبير نكرده برد، فقط
 كمیشـت تر و شُمـش كمى بزرگتر شـده بودند. او با صداى بلند گفت: ـ به ياد روزهاى قد آنها درباره شغل جديد جـي كردند.



بهآينده: قضيه نداشته باشـم

- موضوع اصلى اين بود كه تيترهاى روزنامهُ ما بُر بودند.


 گزاف بودند.


 مى اندازد:
ـ حداقل در موارد ديگر خوب بود؟

 مى گذردِ فلج. ساندرز مى خنديد
 نمى خواهـى غـذايـمان را بـخوريم؟

گوشت سرخ كرده خودشان كردند.
بعد از يک لحظه، ساندرز يرسيد: ـروزنامهها را ديدهاى؟ ـ متأسفانه، نه. ــ امروز ما داستان را بیى مقدار مفصلتر كرديم. يكى عكـس از آن دخترك و غيره.
ـ خيلى ممنون.

 اثر انگشُت هاى تو روى آلت فتل....

ـاينو اداره ثليس بهتو گفت؟ آره.
 سگُهاى كثيف.
ـ فلج بـجحاره، اما تو هم مى توانى اين. كار را بكنى. آيا مى دانى در
مرحله بعلى چهه حیيزى انتظار مى رود؟

 دليلى داشته باشد.
ـ خوب، اگر از ينجره نگاه كنى، آن طـرف سـمـت راست، بـعـداً



ــ آها، و جه كسى ابن كار را كرده؟


ـ همان فلج تديمى، تو هميشّه محتاط بودى، تا وقتى كـه تـمام داستان را محكم و استوار روى كاغذ داشنه باشى.
 عزيز، راستى يک جيزى بهاخاطرم آمد، آيا مى توانم مقدارى از آرشير


موردشان بدانم.
ـ معلومه، منظورت كيه؟



وكالتخانه بزرگ سهبم است.

 من آزاد هستم، اما مطمئناً تو مايلى كه زود تر بـر بيائى.










ـ ـ (!اسميت) جطوره؟؟
ـ بدك نيست.
ـ ـ خوب به نظه با نه، براون.

ـ خوب، من مدّل تو خبلى استعداد تخيل ندارمه فلج. ـ اين جططوه جاسهر دِيِيرماندويان نورت؟ ـ عاليه، واقعأ فانع كننده بهنظر مى آيد.

ـ ـ ـ ـن خود

- جان ؟
- رالف.
- رالن ؟

ـ خوب، بالاخره يكى نفر هم بايد اسمشُ رالفـ باشـد. آنها قهوه سياه سغارش دادند. بعد جك گفت: ـ ميدونى فلج، يك حیيزهائى مانع از اين ميشـه كه


> مى ترسبدم.

- من دوباره درباره هنر نويسـندگى مىكنم.
 خبرنگارى مهتج نيست.

- و حطور زندگبت را مىگذرانى؟ منظورم اينست كه تو حتمآ طبت درخواست و دستور كسى كه حیيز نمى نويسى، مگه نـهـ
ـ عموى من بهاندازه كافى برايم بهارث گذائسته استـ. ـكه اينطور، بس تو موفق شدى، هميشنه مى دانستسم كه اين، يِى
روز برايت ميسر خواهد شد.

ـ بهعلاوه، آيا داستان دِگراسیى بهدردتان خورد و توانســيد از آن
 جريان چهه بود؟ او دزديده شُد و وفـتى كـه يـول درخـواست شـــه برداخت نسـد، آنها او راكشـتند?
ـ درسته. من با دختر او ازدواج خواهم كرد.
ـ اوه! جرا آنها را يول را نيرداختند؟
ـ آنها بولى نداشتنند، حتى به كمترين مفدار.
ـ خداى من، اين يكى داستان غمانگِيز است.
 آنجال، در آغاز بيست سالگى، وجود دارند. هيحكدام آنها بـولى در بساط ندارند. و يول مورد درخواست مىبايست يكى حبزى در حدود جهار ميليون دلار مى شده.
ـ يس זررا اصهاُ او دزديده شد؟

ـ يك كسى دگراسى را الشتباهى انتخاب كرده است. آنها فتط اسماً اين عنوان را دارند، يك تصر رو بهخرابیى در اورنوه و يکى آَارتمان كوجك در منطقهُ خوب رُم. داســتان نســبتاً بــدى است. شـــايد مـا مـى بايستتى آن را جـابٍ مىكرديم.
فلج گفت: ـ نه، گمان نمىكنم. اين جريان از اين جا دور است و و هيَح نسبتى هم با بوستون ندارد.
جكى ساندرز صورتحساب را پرداخت كرد.
فلح گفت: - خحلى ممنون، باز هم از حساب غنذاى يكـ روزنامه

خرج كن. و حالا من يك كارى براى آن افراد ببحارهاى كه آن بيرون
 گرجه بيـــتر مايل بودم كه بياده بروم.
 انجام تو است. فلج كفت: - خيلى از لطف شمها ممنون.

## Nos

در كاگنا، ايتالبا، حالا ساعت نه ونيم شب بود.
 مىكرد.


 طرفى اندى او را ديروز، جهارشارينبه در كا كا كنا ديده بود.



 است. او مجدداً بهساعت نگاه كرد و تقاضاى بك مـكالمه با كاگَا را را

نمود.

- الو؟

ـاندى؟
-فلج

- تو در كاگنا جیار مىكنى؟

ـ تو خودت مرا به اينجا فرستادى.
ـ بله، اما آن ديرد آن ديروز بود.

- براى جه تلفن مىكنى، فلج؟ آنج

ــ آيا شـب را آنجا گذراندى.
ــ آخ، يك خیيز ماشين درست نبود.
ـ ماشـين بورشه؟
ـ آره، بارت ميگه برت ماشين يا يكى حنين حيزى عيب دارد.
ـ بارت ميگه! اين الان دومين شب ارت است، اندى.

ـاندى!
ـ صبر كن، فلج، من همين الان صداى گرام راكمتر مىكنم، حرف
تو را بهزحمت مىتوانم بـشنوم
كمى بـد او دوباره گوشى را برداشت و با حاللت چـايلوسانهای
گفت:
ـ فلج، عزيزم! !
ـ اندى، يعنى خه : تو شبـ را با بارت كانرز توى خانه من بـهسر
مى:برى!

 ـاينجا راگّوش كن: آيا كانرز آنجاست؟
او كمى در جواب دادن تأخير كرد: ـ بله. معلومه.

- يس فوراً از آنجا برو. بهطرف بك هتل، با يكى جاى ديگر برو، اما
فوراً خانه را ترك كن.

ـ من دليلى براى قبول اين فرضيه دارم كه ميزبان فعلى تو نسـبتاً
زودخشُم است.

- زود خـُس؟؟ اين حرف تو بیمعنى است، او مثل يكى بره است. ـ آيا كارى راكه بهتو گفتم خواهى كرد.

ـوش كن انبى، بيا به بوستون.
ــاما من بايد براى ديدن كنتس، بهرُم برگردم.
ــاو اينجا است.
ـكجا؟
ــ اينجا در بوستون.
ـلعنتى.
- جرا تو از اجنوا" يرواز نمىكنى؟

حسادت مىگوئى. ولى من بهافرادى كه تو وتنت را با آنان سر مى انـنى
حسادت نمىكنم.
ـاندى تو حرف مرا درست گوش نمىكنى.

جائى كه من مى خواستم بانسم بها يننجا تلغن مىكنى
ـ ــا با كانرز صحببت كنم.
- بس با او صحبتت كن.

ـاندى، خواهش مىكنم، بعد از اينكه باكانرز صحبت كردم دوباره

با من صحبت كن، باشه؟
ـاو فقط جواب دار داد: - مىروم او را بياورم.
اين كار نسبتأ طول كشيد.
ـ الو؟ آقاى فله حر؟
ـ آقاى كانرز، آيا همه جيز در ويلا مرتب است؟
 بهدنبال زنجيرى كه او اين جا گم كرده بود گشُنيم. ـ ماشيّ چهـ عيبى دارد.

ـ جطور؟
ـ شماكى به ويلا آمد يد؟
ـديروز.

- جهارشـنبه؟

ـ بله، كاملأ درسته.


 شما از طريق نيويورك برواز كرديد؟ ـ ـنه، مونترالل.

ـ جطور، ارزاذتر است؟
 صحبت كنم، آَاى فلهحر، اما اين كار، كار نسبتاً گرانى نيست؟

ـكه اينطور، بس روت حوصله آمدن با شما را نداشت؟ - ببخشـيد، جه گفتيد؟

ـ خوب، دخترى، كه شـما مى خواستيد با خود بياوريد.

ـ من اصلأ حرف شما را نمى فهمـم، آقاى فله جر.


- جه گفتيد؟

ـ در آبارتمان شما، يكى خانم جوان به فتل رسيده است. سهشـنـبه
شب. جنازه را من بيدا كردم.

ــ اين خانم جوان روت فراير نام دارد.


شما جزو مظنونين هستيد.
ـ گمان مىكنم كه يا من دارم ديوانه مـى شور، يـا ايـنكه احـتمالاً حرف شـما را درست نمى فهمـم، آقاى فلهجر.


آَبارتمان شما به قتل رسيده است. ـ آيا شما اين كار راكردها ايده

 خـسارتى بهآبارتمان وارد آمده است؟

ـ نه.
ـاين قضيه بهمن هيج ربطى ندارد، و من هم قربانى را ندى شناسمم.
اصلأ شُماكى هستيد كه مرا اينجا بازجوئى مىكنيد؟

- من مظنون ديغر اين جنايت هستم. - يس لطفاً سعى نكنيد اين قضبه را به گردن من بيندازيد. متأسفم، اما من مطلقاً هيج جیيزى از اين قضيه ندى دانم.

ـ آيامى توانم دوباره با اندى صححبت كنم؟


 آبارتمان من يكى نفر را بهقتل مى رسانيد.

- من اينكار را نكردهامام

ــاوه، من میمانم.
- من بهشركتم تلفن خواهم كرد، بالاخره بيك نـفر بـايد در زمـان
غيبت من دنبال جريان باشد.
- من فكر كردم كه شـما علاقهاى بهاين ماجرا نداريد.
 نوشيدنى داريد؟ شـما تمام غذايمان را بهما زهر كـر كرديد.



نگه مـى دارم.
ـ خوب، جس حالا بحذاريد كه من با اندى صحبت كنم. كانرز، نفس صدادارى در گوشى تلفن كشّيد، بعد رابطه قطع شـد او گوشى راگذاُسته بود.
ـ خوب، لااقل شب راحت آنها خراب شـده بود.
苦 \% \%

- بان آمريكن ايرويز، خانم فله حر صحبت مىكند.
- ببخشـيل، جه گفتيد؟ ـ بان آمريكن ايرويز، فله جر.

ـاسم شما فله جر است؟
-
ـ اسم من هرالف لوكه است.
ـ بله آقاى لوك؟

 |مكانبذير هست؟


 - ببخشيد اسم كو جكـ شمها جيست؟ _ليندا.
ـليندا فلهحر؟ آيا شُما تصادفاً با يك اروين مويس فلهجر ازدواج نكردمايد؟

ـ
ـاينطور هم بهنظر نمى آيد. برواز از بوستون تا مونترال جه مدت طول مىكشـد؟ ـ تقريباً جهل دقيفه فقط خود برواز طول مى كششد، آقا. يكى هوابيما براى ساعت هشُت شب وجود دارد، با آن شما وقت كافى خواهيد داشت.
ـآيا برواز ديرترى هم وجود دارد؟

كافى براى شمها وجود دارد.
ـ اين مكالمه براى فلج، مثل اين بود كه بين زمـين و ويك سـفـنه

 مى شنبد.
ـآيا بايد برايتان جا رزرو كنم، آقاى لوك؟

ـاوهايو، آقا.




 و گوشى رااز توى اتاق خراب برديا برداشت. ـ خوب، جطوريد، آقاى فلهجر؟
 ــ آبا تصادناً بك اعتراف نيست




 سباست شايد آدم بهحمام كردنهاى بيشترى در روز احتياج داشته

باشد.
ـألت قتل جه بوده است؟

ـ يـى خنگك مخصوص يخ، آقاى فلهجر. ـ نسبتاً وحشُنتاكه !
ـ اوه بله، مى شود اينطور گفت. اولين ضربه مستقيماً به گلوى او برخورد كرده. بهنظر من خيلى مناسب مى آيد، منظورم اينه كهـ اينه ايـن

ـ اصلاُ دلم نمى خحواهد شغل شـما را داشته باشـمه، فلاين.


.آها، واقعاً ؟
ـ در نزديكى آبـارتمان مـن، در آبـارتمان شسُ . آ. خـانمى بـهنام





نيست. اما من با بارت كانرز صحبت كردم.


 در يكى از كشورهائى كه ما با آنها قرارداد تحويل اشخار اشخاص را داريم بماند.
ـاو ميگه، كه از طريق مونترال برواز كرده.



قتل بشـود.
ـ بله، درسته.
ـاما موضوع مهمترى كه او برايم گفت، اين است كه او مى خحواسته يك دختر جوان را با خود ببرد، اما نتوانسته او را قانع بهرفتن كند.

ــ اما روت فراير تازه دوشنبه شــ در بوسترن بوده است. ـ شايد او منتظر روت بوده.

ـ شايد!
بعل او جְند گِلاس بهاو خورانده و او را با خودش بهآَبارتمان برده. وقتيكه دخترك هنوز هم حوصله اننجام كارى را نا.اشته، كانرز در يكى حالت عصبى توى سر او كوبيله. ـ به نظر قابل قبول مى آيد. ـ الحتمالاُكانرز در اين اواخر فنـارهاى زيادى را تحمل كرده برده،

منظورم روانى است.
ـ به هر حال فكر میىنـم، كه تئورى شمـا دربـاره دفـاع در آخـرين لحظه، بك كمى خـِالبافى مىشود، و ایـن عـمومبت نـدارد، حـتماً مى فهمـيد كه منظور من جيسـت؟

ـ معاومه. بهعاوه من اللساعه گزارش معاينه بزشكى را دا دريـافت كردم. روت فراير بين ساعت هشتت و نه شـب بهقتل رسيده است. ـ هنوز هم كانرز موفت بهانجام اين كار مى شـده.
 فراموش نكنيد كه بر عليه شما هم دلايل محكمـى در دست است. باز هم اتر انگشتتهاى شما روى آلت قتل هستند... ـ خوب آره، فلاين، در اين مورد بايد حه بگويهم؟

ـ شـما مى توانيد اعتراف كرده و كار مرا راحت كنيد.

- من قاتل را پيدا خواهيم كرد، در اين بين شمـا مى توانيد روزنامه ها

رالز بازى خارج كنيد، بازرس.

ــ اما نه كاملأ يكسان !
ـ خيلى خوب. بگخاريم جريان مقدارى آرام شود. من بهشما براى فكر كردن وفت مى دهم. بك وكيل براى خودنان بڭيريد، شايد هـم

يكى روانشناس؟

- جرا يك روانشـناس؟

ـ خوب، معصوميت آشكار شما افكار مرا هـريشان مـى كند. مـن
 دلايل بر عليه شـما گواهى مى دهند.



شعبدهبازى قابل تو جهاى است.
ـ ـهنوز نه، فلاين.



ـ ـ من از اين مطمئن هسته.

دوباره بهسوى نماينده شهر لزج خـج خودم برگردم.
-بازرس؟
ـ بـله؟

ـ نقط مى خواستم بگويم، كه من به ريتس ـكارلتون مىروم. ـكه اينطور؟
ـ فقط يك اعاعلام خطر كو جكى، تا اينكه افراد شما در بشْتى را هم تحت نظر بغيرند.
ــ اينكار را خواهند كرد، آقاى فلهجر، اينكار را حتمأ خواهند كرد.

## Tosis

فلج بياده بهسوى ريتس ـكارلتون رفت، جون آنجا نفط مسـافت كوتاهى تا آبارتمانش فاصله دله داشت

 وبنج دقيقه قرار بغيرد بهبار برودي

 داشت با نگاهس او را مى خورد.


 نشـان دادن زيبائيس بود تا بوشانـياندنش

بوسهالى روى گونه سيلويا، بهنظر فلج از ممه مناسبتر مى آمد.

ـ مـتأسفم كه دبر كردم. (هر سـه بـبـشـخدمت صـندلى را بـراى او

كرده بود.
 سيلويا بر از ناشكيبانیى و بدگمانى بودند.

 من مى خواهم حقيقت را بدانم. ـ اطاعت مىكنم. جه مینوشى؟

ـ نوشيدنى.
حجون فلج قادر بهجلب توجه هيجكدام از گارسونها نشـلـ، به هر سه آنها گفت: ـلطناً دو تا نوشبدنى با آبـ. كه اينطور سيلويا، حالا بگو ببينم، تو اينجا توى بوستون چجكار مىكنى؟


 ــ كه اينطور، و از كجا اين را مى دانى؟
 بوستون را پیدا كردم.
ــ آها، و سريعاً نتيجه گرفتى كه من اينجا هستمه، تا تانلوها را بيدا

- من از اين موضمع مطمئن هستم.



نمى دانم، و آنها را هرگز نديدهام. من حتى نمى دانم كه آيا آنها اصأ وجود دارند يا نه.
ـ آنها وجود دارند. من آنها را ديدهام، و آنها بهمن تعلق دارد دارند، حالا
كه منتى مرده است. آنها تنها جيزى هستند كه من من هنوز دار دارم. او آنها را
براى من بهارث گذاشته اسـت.

- تو اينو وقتى خواهی فهميد كه وصيتنامه خو انده شود. شـا شايد او




مىكنى كه آنها اينجا در بوستون هن هستند



مى خواهيد مرا غارت كنبد.

 بهارث برده است، و بعضى ديگر را خودش بـدست آوزده. قـبل. از جنگ.
ـ خوب، من هم فكر مىكنم در حين و بعد از جنگ جهانى دوم. - خحلى خوب، فبل، در حين و بعد از جنـگ.





ـو در كنارش ترتيب بدست آوردن جند تابلو را داد.
 خودت مى دانى كه آنها جه فيمتى بايد داشته باشند.
 هيحجكس نمى داند كه آنها وجود دارند. - حون آنها هديشه توى يكى كلكسيون شتخصى بودهاند. بِس تـو دنبال آنها مىگردى!
فلى گفت: - من جوياى آنها شُدم، خون آنجهال بهاين خاطر از من خواهـُ كرده بود. من فتط از يكـ تاجر در بارْه يك تابلو سئوال كردم. ـ آها، توى رذل، كه اينطور.
ـ نمى خواهى بهنعريف كردنت ادامه دهى، تابلوها كـى دزديـــه
شدند؟
ـ دو سال بیش . يكـ شب، از توى خانه واتع در اليورنوه. ـ هيبحكدام از خدمتكارها آنجا نبودند؟ ـامان از دست آنها، آنها كر و كور هستند. هر دو بير و احمتَ. منتى هنوز آنـها را از روى دلمـوزى نگـهداشــته بـود، جـون آنـها آخخـرين خد منكارهاى „دگراسى، بودند. او هرگز نمىبايست آنها را با تابلوها

تنها مى گذاشت.
ـ آنها هيمِ حيزى نديده و نشنيدند؟
 شدهاند. در آن زمان آنها حتى يك بار در آن قسـتـى از خانه كه تابلو ها در آنجا آويزان بودند، رفت وآمد نكرده بودند. ـ هيبِ بيمهالى در كار نبود؟ ـ نه، منتى در رابطه با اشُخاص هم مئل تمام كنت هاى بير ايتاليائى

خبلى محتاط بود. جرا مى بايستى خيزى راكه او در تمام عمرش كنار خرد داشـت، بيــه كند.
ــ احتمالاً نمىتوانسته حت بيمه را با بيردازد.
 بهمواظبت از آنها نـى داد. هيبج بيمهالى در كار نبود كـه آنـها را وادار بهمواظبت كند.
ـ ـ ما در ماه عـسل بوديبم، من و منتى، در اتريس.
ـ آها، راه خحلى دورى نيست. فلج زيتون برد برداشت.
ـ خحلى خوب، سيلويا، تابلوها كجا هستند؟




دارى.

- من بايد آنها را دزديده باشـم؟
 مىكنى، او سى سال بيرتر از تو است، تو زن سوم او هستنى و او شوهر او او دوم توست. شوهر اول تو بريزيلى بود؟





 مى دمى. شايد ترتيب دزديده شدن منتى را هم تو داده باشى بٌ و حالا

مىترسى كه من همه جيز را بغهمم.
ـاز تو متنفرم.

- براى اينكه حق با با من است.
 برساند، هرگز. و تابلوها را هم ندزديدهامام

ـ ـات تو را از غارت كردن اموالم باز دار دارم.

 بطرى نوشبدنى كه نزدبك دستت آمد، زدى توى سر اور اور




 تكان خورده باشد.




 - تو نمى
 عزيزم، تو بايد صورنحساب را بيردازى.


## 

فلج گفت: ـكاملاُ خوب بهنظر مىرسد، بههر حال ديگر نمى توانم آن مزخرفات را از زير رنگ سباه بخران انم.

 راجع بهاين ماشبن سباه خوامند داشت

خوششنان بيابد. آن روز، جمعه صبح برد برد و و نسبناً سرد.



- من مىروم صونحساب را را بياورم.

فلج حساب را برداخت و كلبد را دريافت كرد.


$$
\begin{aligned}
& \text { فلج گفت: - فردا ترتبب كار را خواهم داد. }
\end{aligned}
$$

 يك دتيقه وقت نداريد؟ براى جی؟



To Ho̊o
4

ممكن است لطفاً بهآتاى ساندرز بگوئبد كه رالف لوى ايـنجا در
سالن منتظر اوست؟






 بود دو مأمور مراقبش در طرف ديغر خيابـان از داخل مان مانـينشان او را را





مى توانست ماشينهاى تحويل روزنامه استار را ببيند كه ايستاده بودند. فلج دو جاى بارك بيداكرد. خــودش در بكـى از آنـها بـارك كـرد و و بهاسكورتش نبز اشـاره كرد كه در جاى دوم بارك كنند.

 انتظارش بود گفت.
 عظيمالجثهاى نگاه مىكرد كه دود غليظ صد سـاله توتون ائرى مـل فبلم زرد روى سقف و ديوارها گذاشته بود زهرخندى زد. در قسمت
 ـ همه جبز را بهآقاى لوك نشان بده، رندى.
 جطور طبقهبندى شده است، بنابراين ترتيبى داد كـه سـريعاً از شـر ارــر جـوانكى خــالص شـود. در بـخش اطـلاعات مـربوط بـهاشــخاص، اطلاعات تازهاى درباره بارت كانرز بدست نياورد. درباره فلاين هـم
 هوران نااميد كننده بودند. در مورد عنوان فلاين، يكـ رديف كامل از بريدههاى روزنامه وجود داشت. فلج همه آنها را نخوانده امها اما سريعاً متوجه شد كه آنها همگى يكـ داستان را نقل مىكنند. يك داستان از موفقيتهاى فاذين.
اول بك حادثه خبر داده شـده بود، بعد گفته بود كه فلاين روى آن كار مـىكند. بس از خــند روز داسـتانى تـحت عـنوان (امـردم شـهر خشمناك و مأيوس هستنده وجود داشت. گـزارشگـرهاى نـاشكيبا نمىتوانستند انتظار گزارش يك بازداشت را داشته باشند. اپجرا اين

جنايت هنوز روشن نشـدهه تينر موضوع بـود. بـعد سـخنگوى اداره









 بهموضوعى برخوردكرد كه نوشته شده بـو بود، كه فلاين رئيس ناحيه در در شبكاگّو بوده است.
ـ ـآيا جيز ديگرى احتباج داريد، آقاى لوك؟
 باشد. فلج كشو را بهداخل هل هل داد و بستي

 انفلابى در انگلستان نو.

TOO

فلج سـاندرز را در قسمت سردبيرى بيدا كرد.






جكى عكس را بائين آورد و نگاهى بها بها بان انداخت





در حاليكه آنها از كريدور عبور مىكردند، فلج برسيد: ـ بغو ببينم،


 ـ خندهداره.
ـ آره، خندهداره.
وين رايت بىنظافت ترين شخْصى بود كـه فـلـج تـا بـهحال بـا بـا او

 تحرير بوشيده از كاغذ نشسته بود. ـ اين منتقد هنرى ما است، رالف. ساندرز اور او را معرفى كرد: جارلز وين رايت بزرگ.

 دادن با او بهعمل نياورد.
 بتوانيد بهرالف كمك كنبد، جارلز.
 يكى لحظه طول كشبد تا جكى منو جه شــد كـه ويـن رايت ايـن را جدى مى گريد.
ـ براى اينكه من از شـما خواهس مى مكنم، بهاين خاطر. فلج داخحل صحبت شـد: - مى شود گفت كه من عــمدتأ روى يكـ داستان كار نمىكنم، بلكه رئيسـم از من خوراهش كرد كرده و بفهمـم آيا جحيزهائى كه در شيكا كو گفته مىشود درست است است،

يعنى اين حقيقت دارد كه يک تاجر بزرگ هنرى مى خواهد بهيكى از موزههاى ما يك تابلو هد يه كند. به ما گفته شد كه ممكن است شـر شـا در در اين مورد اطالعاتى داشته باشيد.



كه از اين جا يك گزارس دريافت كنيم.
اين شخص هـ كسى بايد باشد؟
ـ هوران.

- رونی؟

ـ ــ آيا او اينطور ناميلده مى شود؟
ـ خوب، بس خوش بحذرد. جكى اين را با نگاهى كه هراسش را از كل اين صحنه نمايان مىساختت گفت. و سیس بيرون رفت. در آن اتاق كو حكه، همهـجا كيه هائى از روزنامه و كتاب وجـود داشـت كـه روى آنها راگرد وغبار و كیک یوشانيده بود. وين رايت بهعقب تكيه داد: ـ من سالهاست كه رونى را مى شناسم ما با هم در پيِل" بوديم. ـانستيتوى بهداشتتى، (فلى از اينكه نتوانسته بود در آن جاى لعنتى مكانى براى نشسستن پيدا كند، عصبانى شده بود.) فكر مى كنم كه او بتواند يك تابلو هديه كند، اما حهرا بايد يك جنين كارى بكند، من كه نمىتوانم تصورش را بكنم. ـ خوب، شـيكاگو هنوز هم كشش خودش را را براى بعضى از افراد دارد.

- جهه بگويم، شايد زنـش رابطهاى با آنجا داشته بـاشل. بـله، ايـن ممكن است. خانواده او در تجاوت صمـن بودند. ـ من موضـوع را درست نمى فهمـم.
 هاروارد بود و روى تز دكترايش كار مىكردي ـ آيا او ثروتمند است؟

 مرد دلشكسته بود. - و ثروتمند.

ـ احتمالأ او جيزى بهارث برد. آن تقريباً زمانى بود كه كارش را با با


استاديار هاروارك اداره كند.
ـ آيا دوباره ازدواج كرد؟

هيجَكدامشان ازدواج نكرد.


 (ايبله او دستش بهدهانش هـم نمىرسيد.

ــ آها، بله مى فهـمـم.

- و اسـم شـما رالف لوك است؟
- بله.

ـ شيكاگو يُستـ.

 - جفدر سطح هائين.

ـ ناملايم.

ـ ساده.

 بهدور تادور اتات انداخت،،) بايد وانعاً يك ذوت خلان براى تجستم داشته باشيد. آن مرد نامرتب و عارى از نظافت در كنار ميزش، اظهارنظرى در اين باره نكرد. فلع گفت: - برايم بيشتر از گالرى هوران صحبت كنيد، كاروبارش خوبست؟
ـكى مى دونه؟ بهعنوان يك تاجر هنرى، رونى سطحش خيلى بالا است. گالرى او از آن گالرىهانیى نيست كه آدم بنواند خهيلى راحت نگاهى بهدرونش بيندازد. او يك تاجر با تجربة بين المللـى است كـه كارها يش را طورى مشفى نگه مى دارد كه اغلبب، مشتركبن ديگر دقبقاً نمى دانند كه اصالً جه خبر است. او مى تواند يک ميليونر باشد، يا يک فرد كاملاْ ورشكسته، اين را من مى دانم. - و شـما جه نكر مىكنيل؟ ـ در سالهاى اخحير، تغيبرات و جنبش هاى نابل توجهاى در بازار هنر بين الملللى داده شده است. حالا رونى در كدام جهـت شنا مىكند، نمىدانم. اما حالا اين موضوع توجه مرا جلب كرده كه آيا او وافـعاً مى خواهد بِك تابلو بهشيكاگو اهدا كند. ـ شـما مى توانبد از اين اطلاعات در ستون روزنامه خودتان استفاده كنيد. و حالا خحيلى مــنون براى كمك شــيا.

Tosjos



الحتياج زيادى براى تر ونازه كردن خود
 ميكنون بارس نكرد.



 لحظه او در را باز كرد.
 براى آبارتمان شـش . ب. نداريد؟



دقت بهسمت جلو نگاه مىكرد.

 در آسانسور با هم برخورد كرديميم

 در كشوى قفسههاى كوجك راهـرو تـعداد بـبيشـمارى كـلبد تـرار

ـ يليس اينجا بود. يكى مرد عظبمالجثه بهاسم "واينه بـا يكى حيزى شبيه به اين.
ـ فالاين.

 ـاسمش جه بود؟ ـروت فراير.






 داديد؟
ـ معلومه كه نه. من هرگز بهكسى اجازه داخل شدذ را نمىدهم،

بهجز بارت ولوسى. و حالا شمـا. و بههر حـال، مـن إصـلاً سـهـنـبه
ـاينجا نبودم. بيرون بودم.


 دخترى بود كه بليس عكسش را بهشمها نشان داد جووان وينسلو گفت: بله، معلومه. ـ آيا اين را به بلبس هم كفتيد؟



ـ آيا خيزى نمى نوشيد؟

بهآبارتمان جووان وينسلو قدم بگذارارد، در آبارتمانش. را را بست.
 و برش آبارتمان دفيفاً مئل آبارتمان بارت بود، فتط نجهيزاتش خري خيلى

 سليقه فلج نبودند.
ـنوشيدنى دست گفت: ـ خودتان آن را درست كنيد. مردها نوشيدنى را خيلى بهتر از خانمها درست مىكنند.

ـ آخ، جدى مىگوييد؟
 خاص يكل زن ميخواره بود، در ميان آثشبزخانه تاب خرورد بعد از اينكه هر دو روبهروى ليوانهاى نوشيدنى خـود نـــــــنـند،






 مى توانند.
ـ خوب، جريان اين بود. آنها سعى مىكردند خود دنـان را بهوضع
 متاركه كـرده. نــطط، آنـها هـرگز يك طـورى مـوفق نشـــدند. (او بـقيه
 نسدهام.
فلج به روبرويش نغاه كرد. او حـداكـنر در آغـاز جهـل سالگیى و
 مى توانست كه يك همحنين خـيزى باشُد. در ابــتدا (و ادامـه داد،) وتـتى كـه بـا هـم بـوديمه، بـهما خـوش
 مـىكردم، و آنها هـم هــمينطور. ايـندفعه او خـودش، بـرای خـو انـو نوشيدنى ريخت.
-بعد از يكسال يا همين حدود، مششخص شد كه يك جـيزى بين آن دوتا درست نيست. و يكبار چس از صرف غذا، وتتيكه همه ما نسببتا مست بوديم، بارت دوباره برگثـت و قلبشُ را براى من خاللى كرد. او گفت كه لوسى در روابط زناشوئى سرد است. او قانعش كرده بود كه نزد يكـ روانشناس برود. لوسى يكسال تمام اين كـار را كـرد و بـعـد
 صححبت كرده و دلداريش مى دادم. اما او هميشه بهلوسى وفادار بود.




 مىكنند، بايد بيرون كرد، مگر نه؟ فلج گفت: ـ بله، البته.

- و بعد من يكى كار نسبتاً احمقانه كردم. بهجاى اينكه حقيفت را را بهبارت بغويم، سعى كردم كه با او رابطه بیدا كنم. من او را از اولين لحظه دوست داشتم.

 بيشنهاد مرا رد كرد، او رويش رااز من برگرداند. ماهها سمرى شدند، تا لوسى تصميم بهترك بارت گرفت و همه چجبز را برايش نقل كـرد. او واقعاً از جريان هِيَّ بوئى نبرده بوده، آدم بيجارهـ

مى دانستند؟

ـ هر كسى اين را مى دانست. من هم همينطور از آن مطلع شدمه
 نمىكرده...
فلِجِ برسبد: ـو جرا از بارت متنفريد؟



 روز من جلوى در با او برخوردكردم و و خواستم او را در آغوش بكشّم، اما او مرا عقب زد.



 بخشش است!
 قطرهماى درشت نوشيدنى به نظرمى رسيدند. و وبعد او ورينـي

 كرتاه، سرهائى با موهاى لَخت و صاف، جينها هاى آبى. همه جيز را را ديدم.
فلج صبر كرد، تا او دوباره حرف زدنش را مــوفف كـنـد، و بـعـد


ـ معلومه، خوك كثيف، معلومه كه او اين كار را كرده.


 برایى يک لحظه او كاملاٌ ساكت شد، تا بالاخخره فلج يرسبد: ـ آيا كار ديغرى مى توانم برايتان انجام دهم؟
 گرفته و مى روم كه بـخوابم.
ـ شايد هنوز وفت دالشنه باشيم كه
 بود، بهخاطر بارت، شما كه مى دانيد؟
 ميگنون خواهم كرد.


 نمىبايستى كه كليدى همراه داشُته باشد. در آبارتمان جووان وينسلو بسته شـد او شانههايش را بالا انداخت، كليدش را الز جيب درآورد و در را باز كرد.

Fơm

فلج داشـت فكر مىكرد كـه جـه هــيزى و كـجا مـىبايسـت غــنا بخورد، كه زنگ در بهصدا درآمد.

ـ اوه، خداي من.
كنتس دگراسى با اثاثيٌ بیشمهارى در اطرافش، در دآستانه در قرار
داشت.


 سيلويا ؟ اصلأ تمام اين جريان جهه هعنى مى دهد؟



 صورتحــاب را فرستادند.
ـ آيا آن را بِرداختى؟؟

 اينطور كه بهنظر مى آيد، من تنها كسى هسنـم كه يك حـي حنين كـارى را
 ـ و جرا تو به اينجا آمدى؟


اونوفت من بايد توى يك هتل گرانفيمت زندگى كـي كنم؟
 هستند كه زياد كران نمى باشند.


زندگى نمىكند. و يك قدم مصمـم بهسوى او برداشت.
 حال حاضر داخل آٓارتمان بود.



 باشد، و با صداى بلند گفت:) - من اينجا هستمه
 كاملاْ مانع اينكار مى شـود !




بوده، و هنوز بهاين منظور در درجه دوم نيست، دربيغتد.) تـو هـيـح قلمى بدون من برنخواهى داشت. اگر من مى خواسـتم تـوى هــل زندگى كنـم، اينكار را به همين راحتى مىتوانستـم در رُم انجام دهـم. من نيامدهام كه تو را بهنوشبدنى دعوت كنمّ، من اينجا هستم، تا تابلوهايم

را نجات دهم.
ـ سـبلويا، تو اشتباه مىكنى...
ـ اما سيلويا طـول كـريدور را بـهسمت بـائين طـى كـرد و گـفت:
ـ خدمتكارها مى توانند الثاثئه مرا بياورند. حالا اتاقم را نشان بده.
فلج با حالت ناله گغت: ـا ينجا خدمتكارى وجود ندارد. - بس آن خانمى كه بشـت تلفن بود كى بود؟ آنكه با مرّههايش بهدر بخجحال گير كرده بود؟
وقتى كه تلفن زنگ زد، فلى بهزحــت نفس مىكشـيد. او گوشى را برداشت: ـ بله، بفرمائيد!
ـ آقاى فله حر؟؟ من هوران هستمه از گالرى هوران. ــ اوه، بله.
ـ متأسفم كه مزاحمتان مىشوم، ولى من يك خبر خوب براى شما دارم. من موفق شدم تابلوئى راكه شما در جـستجويش هستيد هـيـدا كنتم•
ـ خـيلى عاليه.
ـ من با صاحبش صحبـت كردم و توانستم او را راضم به فروش كنم. من دورنماى يك معاملة خوب را برايش تجسـم كردم. چحون ار تمام تــابلوهايش را يكـــجا نــمى فروشد، بـلكه فـشط تـابلوهائى راكـه در جستجويش هستند. ــ اميدوارم كه دهانش را زياد آب نينداخته باشيد.

ـ نه، فتط بكى تحريك. روانشناسى خريد، مى فهميد كه؟


فعلى آن كيست؟
فلج در انتهاى ديگر خـط مكــتى حس كـرد، بـعد هـوران گـفت:



جيزى راكه شمـا مى خواهيد بدانيد، بهسما بگُويم.
فلج هِيج جيزى نگفت.
ـ مالك مردى است به نام " كورانى، از دالاس نكزاس.





 خوب ديگر: از آنجائى كه بانكى باركالف در دنا ناساو اطانا
 با هوايیما بهاينجا آورده شود. ما مى توانيّ, فردا نگاهى بها آن بيندازيم.

ـ تابلو به اينجا آورده مى انـود؟
ـ احتمالأ الان در راه است. من مقدارى از وفـتـم را صـرف داه دادن دستورات لازم، جهت طريقهُ بسنهبندى و جگگونغى حمل آن آن كردم. ـ من كاملاُ غافلگير شدهامر
 تابلو اصل باشُد و احتمالأ شما آن را نخريد يد، شايد خودم بهخريد

آن علاقمند باشـم. يك جنين موقعيتهانُى را آدم نبايد بگذارد كه از دست بروند، وتّى كه يك مالک از سد روانى اوليـن افكـار فـروش گذشت، غالباً مى شـود نسبتاً مطمـنُ بود كه معامله انجام شـده استـ. جس گمان مىكنم كه ما فردا همديگر را خواهيم ديد. آيا ساعت نـه ونيـم برايتان زود اسـت؟
نلب جواب داد: ـنه خيلى خوب است. بس تا فردا. ـ سيلويا داخحل جهارجـوب در ايسـتاده بـود. جــه كسـى را فـردا ملاقات خحواهى كرد؟ فلج خوششاشنسى آورده بود كه او بوسيله تلفن

اتات خواب حيزى راگوش نكرده بود.

- من يك قرار ملاقات در رابطه باكتابم دارم. ـكه اينطور! اما اينطور كه معلوم بود، امروز سـبلويا هيِع حوصلهایى براى جروبحشكردن با او را نداشت. او با لب ولوجــه آويـزان روى صندلى نشست و با حالت يكـ دختر بحجه كو جكى پرسيل: - بس غذا حه مى شود؟ من گرسنهام، بالاخره من مهمان تو هستم. فلى با هيجان گفت: ــالان حاضر مى شُود. احتمالأً تو نمى دانى، كه

من بكـ آشثز بسيار عالى هستم.

- تو مىتوانى غذا بيزى؟ او بهنظر خـيلى متعجب مىرسيل. ــ اووه، بله، خيلى بهتر از در هتل ريـتس. گـوش كـن: اول، سـوت
 آَمريكن! بريزیجا. محشره! و براى دسر (شارلوت كانتيلى"، پاوكس فرامبويززه!
 به سيلويا نگاه مىكرد. سيلويا گفت: ـ به نظر خـيلى خوب مىـرسند.

ـالبته يك مفدار طول خـواهــد كــــيد، بـالاخره مـن انتظار يكـ ملاقات را نداشنم.

- من به دير غذا خور انـي




 يكى جاى باركى تقريباً روبروى خانه هوران بيد














 زنجير زنگ زده. ديوار حداكثر دو متر از خيابكان فيان فاصله داشتـ. فلج

دوان دوان بهطرف ماشينش رفت و دور زد. قبل از اينكه با دنده عقب بهسوى زنجير حركت كند، جراغهاى ماشين را خاموش كرد. زنجير بــهراحــتى جـاره شـد. بـهصورت اريب، از مـبان درخــتان كـو حكـ بهاندازهاى عقب رفت تا اينكه بتواند با ماشين بهداخحل حنره ديوار برود. از آنجا او ديد بـهترى بـهسوى قسـمت ورودى خـانه هـوران داشت. نشست و منتظر شد، يكى از ساندويجهايش را خانورد و بعد هم يك ليوان قهوه نوشيد. حراغ تسمـت بالاى خانه خاموش شد. بعد
 ساعت يكى ونيم بعد از نيمه شب صبر كرد، سبس از جـاده اصـ اصـلى بهطرف خانه هوران رفت. گهگاه ماه از ميان ابرها بديدار مـى

 با خطهاى سبز و سفيد تشخيص داد. آهسته گشــتى در اطـراف آن ساختمان بزرگ و زيبا و جند طـبقه زد. او در هـمـه جـا مـتوجه يـى



 بودند. آن را بهدور خودس بيجيد. در گرمائى دلیذير، منتظر آغاز روز شد. باران شروع بهباريدن كرد، بهطورى كه او صداى آملـن رولزرويز را نشنيد. او فقط مى توانست اميدوار باشد كه ديلده نشــده بـاشـد دوباره هوران را تا گالرى تعقيب كرد. آنها حدود سـاعت نـه بـهآنجا
 خريد و ريشش را در ماشين تواشيد و دقيقاً سر ساعت نه و سى دقيقه زنگگ در گالرى هوران را بهصدا درآورد.

## فـo

تابلوى بيكاسو روى يكى سه بـايه نـقاشى در دفـنر هـوران قـرار

ـ صبح بخير آقاى فلدجر، شماكاماملأ خبس هستيد، اينطور نيست؟
 توصيح وضعبت كمى نامرتبش بهاو كمك كرد. آد آدم بهاين راحتى هـا نمى تواند تاكـى يبدا كند.





فلج كفت: ـمحشُره.
ـ فكر مىكنمه بتوانم اصل بود بودن آن را تضمين كنم. فلج گفت: ـمن وافعاً نمى دانم كه جه بـا بـويم.


درست بهاين تابلو اينقدر علاقمند هستيد؟ اين سئوال را من هميشه میى چرسـم•
 در كانس ديدم. اين حس بهمن دست داد كه اين تابلو مىتواند يك كليد احتمالى براى تمام كوبيستم باشد. هوران هـم بهدقت بهتابلو نگاه كرد. ـ ممكن است كه شـما حت داشته باشيد.
ـ الما بهتره كه در اين مورد با آقاى كووانى صحبت نكنيم. فلج گڭتنى بهدور سه ثايه نقاشى زد: ـآيا تابلو در حمـل ونقل بدون خسـارت رسيده اسـت؟ ــ اون كاملاً سالم است؟
ـ و شما خودتان رفتيد و آن را الز فرودگاه آورديد؟ هوران دوباره بهسمت جلو حركت كرد و بدون اينكه بهسئوال فلع جوابى دهد، متذكر شد: ـ من بهآقاى كووانى گفتم كه ماطى امروز بااو تماس خواهيـم گرفت. البته اين مشتخص است كــه تـصميم بـا شـــــا مى.
ـ شـما حه پيسنهادى مىكنيد؟
ـ شُما مى توانيد با ششُصد و ينجاه هزار دلار شروع كنيل. نلج روى يک صندلى نـــــتـ، بهطورى كه از آنجا مى توانسـت هـم تابلو را ببيند و هـم هوران را. بعد از جند لحـظه گـفت: ـ مـن خـــلـلى

عالقمند بهدانستن تاريخخه اين تابلو هستم. هوران، لاغر، بزرگ و خوش تركيب، عكس العملم مانند معلمى كه استثنائاً بِى شاگرد كودن در مورد خيزى سئوال خوبى را مطرح كرده باشد از خود نشان داد.

ـ من مطمئن نيسنم كه شمها در اين مورد جـواب اضضـايتبخشى دريافت كنيد، آقاى فلهجر. ـ جداً ؟




 عكس، برابيم مهمتر مى شود.

 - بس شـما هنوز اين كار را را نكردهايدب؟







 كوهها هم بيشتر هستند. اين را مى توان اري ارث هنر بين المللى اين ملت ناميد.
ـ خيلى خوب، ما جوياى آن خواهبيم شد، آقاى فلهجر.


اين موضوع نمى شد م. نادانى در مقابل خودم و در مقابل انههائى كه در دنياى هنر وظيفه خود را جدى مى گيرند. براى اينكه با شما روراست باشـم آقاى هوران، بايد بغو شما خو دتان بهفكر اين موضوع نيور اينتاديد.


ـ گمان مىكنم كه شُما متو جه موقعيت نيستيد، آقاى فـلهجر. در حرنه من، اين طرز عمل، همانطورى كه من انجام دادم، كاملاً مطلابت
 علاقمند بهحركت درآوردن بازار هـنر هسـتنـد، آدم بـايد يكـ جــنـين جيزهائى را با كمال ميل انجام دهد. ـ اوه بله.
ـاحتمالأ شُما در سال هزارونهصد و هفتاد وبنج، وقتيكه اين قانون

 آمريكا آمده است.

باشد. بالاخره من هم بايد خودم را مطمئن كنمه، آقاى هوران.
 شده هستيد، بالاخره من در كارم يکى تازه كار نيستم. من نسبتاً مطمئنم
 مى نوانم از همكاران هم كمك بيعيريم. ـ خيلى محبت داريد. ـ شهرت من بدون هيحخگونه خدشَهاى است. و طبيعيه كه اگر از

من ستوال كنند _كه البته گمانش را نمىكنم -، بعد براى اينكه آقاى كروانى، دالاس، تكزاس، را به عنوان فروشنده نام ببرم، تأخير نـخواهم كرد، او مجددأ...
مىگويد، كه يكـ وقتى تابلو را از يك تاجر سوئيسى خريده
 امتناع خواهد كرد. جيزى كه بهعنوان يك شهروند سورئد ائيسى كاملاً حت

انجامش را دارد.

خصوصى دارند، گرچه آن هم دارد محدودتر آم مى شـود. ـ أقاى هوران، من تمام اين جيزها را مى فهمـمـ. ـ خـلى خوب، و در اين ميان سرمايه گذارى شما كامالُ تـضمين

شده است.
با اين حال من سئوال كردنم را حت خــودم مـى دانـم. حـتى اگـر
 خيلى دللذير است اگر آن را از آقاى كووانى دريافت كنم.

 بهآقاى كووانى عرضه كنم.
 رفت تا گوشى را بردارد. الو؟ هوران صحبت مى كند...كى مى خواهـد با من صححبت كند؟؟...
 امروز اين سوّمين تلفن است. من همين الان گفتم... ـ كه... . اسم شمـا چيست؟ يوتوك؟ آقاى يوتوك، ॥شيكاگو تريبونی، امروز دو دفعه بهمن

تلفن كرده و هر دفعه همان سئوال... ـ نه، من قصد ندارم كه يكى تابلو






 منظورتان جيست؟؟... من محالف مـوزه شـبـكاگـو نـيستما... . آقاى



صداى قدمهاى او روى فرش كلفت اتاق، دقيفاً مثل صدائى بود كه موقع گذاشتن گوشى روى دستگاه تلفن به گوش رس رسيد.


 از كدام منبع، خبرهاى خود را با بدست مى آورند.

 فلج گفت: ـ بله درسته. (او همين الان يادش افتاده بود كه اصها


بيست و بنج هزار دلار را بها آقاى كوونى ارائه كا كا كا


قيمت كامالُ نامربوط است. آقاى كووانى هرگز اين را قبول نخواهـد
كرد.

بعوييد كه من مبلغ بيستر را براى تاريخجن اين تابلو بيشنـهاد خراهم
كرد.

ـ من شكى دارم، كه او اصلاٌ تحت اين شرايط، اطلاعاتى بـهشما بدهد.

- خواهيم دبد، شـايد حرف بزند ـو حنى درباره جتبزهاى جالب.

Pgs g
ـ ــرگ بزرگى و شستيد؟.




 فراموش كرده بود كه شنبهه انا خانم ساير بها آنجا مى آيد.

براى بردن وجود ندارد.

ـ شما اينجا جكار مى كنيد؟

من نمى خواهم بدانم كه شما كجا وفتتان را گذراندهايد. ـ صبح بختير.
ـ در تختخواب شـما يك كنتس مى خوابد. و شـما، بهجاي اينكه از اين موقعيت استفاده كنيد، از خانه بيرون مىرويد.

ـ در تختخواب من؟
ــ او ميگه كه اسمش كنتس دگراسى است.
. آها.
 مى خواهد تمام عمرش را الينجا سر كند؟ ـ و او در تختخواب من خـ خوابيده است؟


- من اينجا نبودم. او كجاست؟
 بهموزه و جند گالرى سر بزند.

ـ محشره.
-من يك حیيزى براى خوردن برايش درست كردم، و آنوقت رفت.


- مى توانم فكرش را بكنم.


آشهزخانه گرم و روشن را مطبوع احساس میركرد.

ـ با كمال ميل. لوازم كنتس كجا هستندبٌ
ـ خوب، شـما تعجب خواهيد كرد، آنها در تمام آبارتمان بـخش هستند. من هرگز با زنى ايـن خــنين بـرانـرزیى بـرخـورد نـــردهام. او

همينطور مرا بهاين طرف و آن طرف مىكشاند، درست مثل اينكه من بردهاش باشم. ـ ممكن است همه حيزرا بهاتاق مخصوص مهمان بياوريد و در را محكم ببنديد؟
 صبحانه بخوريد يا نهار؟

هستند؟

*     *         * 

او بعد از يكى دوش آبغرم حالش بهتر شــده بـود. فـلـ روى لبـه


 گوشّى را برداشتند. ـالو؟
ـ الو، (مارتين هده از محجله (ترزه صحبت مىكند، آيا خانم كانرز
هستند؟
فلج حدس زد كه او بايد خانم هایِت من باشد. ار گفت: ـلطفاً يكى لحظه صبر كنيد.
بعد لوسى گوشى را برداشت. فلج گفت: ـ خانم كانرز، من مارتين


تماس بگيرم. - بله.

از اينكه تقاضاى مرا رد كنيد، بادفت روى آن فكر كنيد.



خوب است و مىنوانيد با همكارى خودتان بهآن كمكى كنيد.


 به تمايالاتشمان اقرار مىكنـند، بـخصوص آنـهائى كـه در حـال حـاضـر متأهل هستند. ـ شـما جطورى روى من انگُست گذانُسْيد، از كجا اسم مرا داريد؟ ـ از شوهرتان.
ــاما او در ايتاليا است، نمىتونـوانم فكرش را بكنم، كه او... ـ ما سهشنبه شب در مونترال با هم بوديم. بهنظر مى آيد كه ار وا واقعأ سعى مىكند تا با وضعيت شما تفاهم بیدا كند. و ايـن بـيشتر از آ آن حيزى است كه آدم مى تواند از اغلب مردان با يكى خنين مـوقعينى انتظار داشته باشد. - بارت؟ خوب، بله، خبال مـىكنم كه او حداكـئر سـعى خـود را مىكند.


 برسد، كاملاُ بهطور ناشناس.
 ـ با كدام جنايت؟

ــ در آبٍارتمان شوهر من يكـ زن جوان بهقتل رسيده الست، اما من مايل نيستم كه در اين باره اظهار عقيده كنم. ايـن جــريان بـراى مـن معنائى ندارد. - من هيج حيزى از يك جنايت نمى دانستم، (فلج نگاهى بهدور وبر اتاف خواب قد يمى خانواده كانرز انداختـ.) و هيِج دليـلى هـم نـىىبينم كه اين موضوع را در مصاحبه ذ كر كنم. ـ با وجود اين، آقاى هد، نه. من فكر میكتم كه تمام اين جـريانت بدون تبليـات هم بهاندازء كافى مرا ناراحت كرده است.
 شُما دارند. احتمالاًّ شُما در آنْ زمات خـيلى تنها بو ديد. ـ البته...

ـ بنعضى وقتتها اين كمكـ بزرگى است، وقتى كه آدم مى خوانــ افراد ديگرى هم هستند كه مشكاتیى مشابه با مشكـالا خـت خـود آدم دارند. شمها مطمئناً حالا يكى راه حل. قابل فبول بِدا كردها يل... ـ شـما نسبتاً قانع كنتده هستيل، مارتين.
 براى شـما نخواهـد داشـت. شــما تـحـت عــنوان خـانـم "اس" مـعرفى ^خواهبد شُد، و براى استغاده از عكـس نيز ما طرحهاى بسسيار جالب تو جهه تدارك ديدهايـم.
ـاگر خواسته باشبد مرا فريب دهید، چِه؟
 دهيد. اما ما وافعاً نمى خو اهيم كه شخخصى را در معرضى خـطر قـرار

دهيم. براى ما الحساسات ارجحعتر از حقايت است.


تبل از جاب براى خواندن بهمن بدهيد؟
 موافقت كند.
ـ متأسفانه تحت اين شرايط من نمىتوانم خودم را براى مصا خبه در اختيار شـما بگذارم.
 اما اين مسئله فقط بين خودمان مى ماند. من نسخةٌ اصلى اين محهاحبد
 ـامروز بعدازظهر من و مارشا تصميم داريم كمى خريد كنيم، شُ هم ماخقات داريم، شايد فردا صبح. ـ خوب، ساعت ده ونيم، خـيابان فنتون، شُـماره رسنجاه وهشَت. آَارتمان شماره چهالِ و دو. ـ آيا خانم هابت مَن هم آنجا خـا خواهند بود
ـ در اين مورد فكر خام نكنبد، و اگر خیيال انجام كار احمقانهاى را داريد، بعد.... و گوشى را گذاشت.


بعد از خوردن استيك و تخممرغ خوشموزهاى كه خانم ساير تهيه
 استار، كامالُ راحت و آسوده ميان لحافـهاى تازه مرتب شده نختـن رها كرد.
داستان مربوط بهفتل روت فراير در مقابل جنايت نماينده شـهر دري در در





 بعدازظهر شنبه بارانى كه كار ديگرى نمى شد كريرد
 بهاضافه يك جفت كفش راحتى براى بوشيدن انتخاب كرد. در حالى

كه او داشت لباسشُ را مى بوشيد، زنگ در زده شد. فلج خبلى تعجب
شد، وقتى كه در راهرو با بازرس فلاين برخورد كرد.

 نشـان مى داد.
ـ آها، فلاين لبخند دوستانهاى زد و گفت: ـاميدوار بود مر كه شمها را


بطرى داشت.
ـ فلجِ در حالى كه با دست دراز شدهة فلاين دست مى داد، برسبد:

- بس گراور كجاست؟



 است. و با اين حرف، بسته را بدريـت فلج دوادي ـ شمـا واقعاً لطف كرديد.
ــ اميدوارم كه مزاحـم نشده باشـم؟



مى شود، بيرون بروم.
ـ يكى هنربيشن عالى. ايـرلنديه، آيـا ايـن را مـى دانســتـبد؟ اغـنـب انگليسى هاى با استعداد خون ايرلندى دارند. (او دستهايش را با بهـم ماليد.) فكر كردم، شايد در يك جنين بعدازظهرى حوصله باز كـر كردن Schonberg :

يكى بطرى را با من داشته باشيد.

- و من فكر مىكردم، كه شُـما نمىنوشيد؟ ـ من هم جنين كارى نمىكنـه، اما اين بهآن معنـى نيسـت كه من با كس ديگرى كه اين كار را مىكند، همراهى نكنم.
او به سوى خانم ساير چحرخید و سـئوال كرد: ـاحتمالاْ جِاى كامليا
در خانه ناـاريد؟
ـ نه، أما گل نسترن داريم....
ـ خـوبه، هرگونه جیاى گِياهى بهمن مى سازد. و لطـفاً بـراى آقـاى فلهجر يكـ لِيوان، يخ و آَب بهاتات كار بياوريد. فلج در حالى كه جراغ را روشن كرده و داشـت در بطرى را كه فرم عجيب وغريبى داشت باز مىكرد، بوزخندى زد. فلاين دستش را از بالا داخل بلوورش كـرده و داشت در جــيب بِيراهنش دنبال حییی مىگگشت. بـالاخره او دسـتش را بـا دو ورقـه كاغذ، كه يك جور ليست بهنظر مى آمدند، بيرون كشيد. مـن ايـنـجا اسامى مسافرين یرواز هra از رُم را در سهشنبةٌ گذشته دارم. و آنها را بهفلج داد: آيا كسـى را مى شناريـد؟ فلج نگاهى بهاسامى انداخت، اكـتر آنـها ايـتاليائى بـودند، بـقيه ايرلندى. بازديدكنندگان مدرن برواز بين رُم و آمريكا. او هيعكـدام را نمـشـناخت.
ـ فرض كنيم، آقاى فلهحر، كه ما بـا هــم دوست بـوديم، در ايـن
 اما شايد شـما هنوز بهآن عادت نكرده باشيد. فلع گغت: ـ فلج. دوستانم مرا فلة مىنامند. ـ آها، فلج، كه اينطور. خوب بهنظر مى آيد. يكـ شـاعر ايـرلندى

حتماً مى تواند يك حیيزى را با آن شروع كند.
 ليستها را بهفلاين داد.
ــاز همين مى ترسيدم، كه شما اين را بغويبد.


زاويه ديِرى دارد.

ـ خانم ساير با يك سينى وارد شارد شد
ـ عاليه. فلاين دوباره دستهايش را بهائم ماليد

آبارتمان را ترك مىكرديد، داخل اين تُنگ آبَ بود؟
ـ معلومه كه نه، آقا.
ـمعلومه. جه كسى توى تُنگگ آب مى گذارد، جَون بيمزه ميشه و ذر ضهمن خيلى راحت مى شود آن را دوباره ثر كرد. آيا وقتى مـى رفتيد بطرى نوشيدنى اينجا بود؟
ـكدام بطرى نوشيدنى؟ جـ جه جور نوشيدنى؟


زيادى ليوان، همه روى ميز قرار داشتند.
ـو و حالا آنها كجا هستند؟



بهفلج كرد.

فلج گفت: ـ نه، من اصالً هيـِّ حيز را جابجا نكردم.
فالاين گفت: ـ شايد، و دوباره بهطرف خانم ساير خرخـد. ـ خانم ساير، آيا شـما موقع كار در آشییخخانه بهبطرىها و ليوانها دست نزده و آنها را جابجا نكردهايلد، بهطوريكه انر انگشت ها از از بين بروند؟
خانم ساير با تأكيد گفت: ـهمينطور است، و بعد هم رفت. آنجا دو

 يكبار باد قطرههاى باران را بهسوى بنجرهها مىراند. آدم مىتوانست

صداى يكنواخخت ماشينها را از شش طبفه بِائين تر بشـنود. فالاين گغت: ـ يك روزى مثّل امروز مرا بهياد جوانــــم در مـونيخ مى اندازد، روزهاى واتعأ تيرهای بودند.
فلج برسيد: - مونیخ؟؟ هن فكر مىكردم كه شما ايرلندى هستيد؟ ـ در يكـ همـجٍين بعدازظهر بارانى در ماه اكتبر، بهاحتمال زياد، من در سالن ورزش بودم. يا بيرون در جنگا، در يكى زمين بازی، احتمالاً

همين موضوع، دليل وضعيت خوب بـونى من اسـت. ـ اصاگُ منظور تان را نمى فهمـم.
ـ خوب، من در تشكبـلات جوانان هيتلر بودم. - ببخشـيل حه گفتيل!

ـ بله، بله، مرد جوان. گذشته جِبز مضحككى استـ. آيا از نوشبدنى خوشتان مى آيد؟
ـ فلـع گغت: ـ خـلـى عاليـه.
ـ از آنجائى كه من خودم.نمىنوشّم، برايم سـخت است كـه يك


بطرى مرا بهخريدنش تحريک كرد.
 اكساوير فالين در تشكيلات جو انـانان هيتلر بوده باشد - خوب، اغلب خودم هم اين را از خودم سئوال كردهامر ـ بدر من سفير ابرلند در مونبخ بود. حالا جِيزى برايـتان روشــن

شد؟
ـ نه.




 را براى من آسانتر كرد. من با كل آن سيركى كه هيتلر راه انداختنه بود همكارى كردم.
ـ ـفاين، واقعأ، اين...



 متخصوص داشتم، آقاى \#تيمى اوبراين" و "ماستر ويليام كاوانافـ،

 برايشيان عكس و جیيزهاى ديگر مى فرستادم، طبيعى است كه نامه هـا را بدرم برايم انتُـاء مىكرد و دو دوست من آدرس حتيتى آنها را در

لندن داشتند و بهسازمان سرّى انگليس متعلت بودند.
ـ خداى من!

 سفارت استفاده مىكرد. براى مادرم زياد راحت نبود.

ـ آيا اينها واقعاً حقيقت دارند ارند، فالِين؟



 - بعد جكار كرديد؟


 مى ترسيد م. مسخره است، خوب، احتمالأ در آن زمان من كاملأاز هـم


 ماستركاواناف. و تـقاضاى يك شـغل كـردم. بـقبهاش ديگـر جـالب
$\qquad$

 سعى كرد يد كه جیییى درباره من بیدا كنيد؟ ـ شـما دوباره جاسوس شـد يد.

ـآيا من اين را گغتم؟
ــاما شُما ازدواج كرديد و بجهدار شديد.
ـ بله، درسته، كمى غير معمول براى كسى كه حیيزى بـه كــــيش
شدنش نمانده بود.
ـ همانمدر هم غير معمول براى يكـ جاسوس.
مايل به گفتن بلاشُرط اين موضوع نيستم.
ـ آيا هنوز هم كاتوليك هستيد؟

 ويولونشان به كليسا مى روند و بشــت سرهم براى من تعريف مى كنند، كه كارشان عاللى بوده.

- و خانم شما؟؟ آيا او ايرلندى است؟ آَمريكائى؟؟ يا جاى ديگر؟ ـ او يك يهودى از فلسطين است. من وفتى كه مأموريتى در آنجا داشتمه، با او آشنا شدم.
ـ فلاين، بليس بوستون بودن فقط يك سريوش است. يكى بهانه. بس شما هم مىتوانيد قاطعانه ادعا كنبد، كه هيِج تجر بهاى بهعنوان

ـ نمى خواهيد يك نوشيدنى ديگر براى خود دتان بريزيد، جوان؟
 مى شـد، شما اينجا پيدايتان شد. ـ آيا هنوز هم آلمانى صححبت مىكنـيد؟

 بهحمل بهساح بوديد؟

ـ بله، مجبور بودم.
ـو جه اتفاقى افتاد؟




$$
\begin{aligned}
& \text { بودم، تيراندازى كنم. } \\
& \text { - و بعد - جه كار كرديد؟ }
\end{aligned}
$$



 مى دادم.
بكى تندباد، باران را بهينجرهها كوبيد.
فلاين گفت: ـ خوب، حالا نوبت شمهاست، فلجّ.

فْ

فلج دومين نوشّيدنى را براى خود آماده كرد و گفت: ـگمان مىكنم كه حيزى براى گفتن نداشته باشنم.
حتى از ميان بنجرههاى بسته هم آنها مى توانستند صداى بـاى بـاد را بششنوند.

- خوب، من تا اين حد فهميدهام كه شـما در سياتل منولد و بزرگ
 دكتراى خود را به بايان نرساندهاند.

فلج دوباره نشــي
ـ شـما بهسوى خبرنگارى و هنرهاى زيبا روى آورديد، براى يکى





بى نظير داشتيد. البته بهعنوان خبرنگار، نه بهعنوان منتقد.
ـ مگه فرقى هم میىند؟
ـ تقريباً هجدهماه بِشُ از كالِيفرنياى جنوبى نابديد شد يلد. ـ سياسـت و كار روزنامه هميشـه با هم جور در نمى آيند. ـ شــما دوبار ازدواج كرده و هر دوبار هم متاركه كردها.ي. اختالفات
 است. همه شکايتها بر عليه شـما احتمالاً بدلبل. خـاصى مـتوتف شدهاند. مكالمـهاى خصوصى با يكـ متام ارشد اداره پليس، مرا مطلع ساخحت كه شـما در چنـد مـورد جــناتى كـمكهاهى بـالرزشـى انـجام كردهايد. ـالو حتماً (آلستون جممبرز" بوده، ما با هم در نـيروى دريائى بوديم. ــ در هجده ماه اخحير كجا بوديد؟ ـ در مسافرت. اول در برزيل، بعد در بريتيش اينديز، لندن، ايتالِيا. ـ يكى بار براى مراسم به خاكسیارى بدرتان بها ينجا برگشتيد. آيا او او براى شــما بولى بهارث گذاشت؟

فلاين گفت: ـاو ميل وافرى بهقمار داشت. فلج جواب داد: - مىدانم.
ـ شــما به سئوال من باسخ نداديد. اين پولها از كجا آمدند؟ ـ يكى عموى بير، او وقتى كه من در كاليفرنيا بودم مرد. فلَ دروغ

گفت.
ـ آها. فالاين دروغهائى از اين نوع را مى جذيرفت.
ـ خوب، او نمىتوانست يول را براى ثلرم به جا بگذارد، مگه نه؟ فلاين گفت: ـ بس افراد زيادى در گذشَه شـما وجود دارند كه دل

خوشى از شما ندارند. خيز بدى كه در مبارزه با مسائل جنائى وجود دارد، اين است كه اشخاص در تمام دنيا، بههر طرف كه مى دروند بايد تا ابد گذسْه خود را با خودشان يدك بكشند. فلج گفت: - چجاى شما دارد كاملأ سرد مى شود.
فلاين گفت: ـ باز هـم خـوشـمزه است. مـا اروبـائى ها مــل شـــــا آمريكائى ها زباد حساس نيستيم. فلج گفت: - بس شما فكر میكنـيد، تمام مششكلاتى كه من ايـنـجا دجارش شدهام، به گذشتهام ربط دارد؟ ـ يـى روزنامهنگار خوب، هيِّ دوستى ندارد، آيا اينطور نيسـت؟ ـگمان نمىكنم بازرس، كه در اين مورد حق با شما باشُد. تمام اين جريان يك تصادف بود.
فلاين در حالى كه فنجان حاى خود را در دستش متعادل مىكرد، سئوال كرد: ـ آيا مى توانيد بهطور مثال توضيحى درباره اين موضوعى كه در رُم اتفاق افتاده است برايم بدهيد؟ ـ منظورتان حیيست؟

- خوب، من نقط بهاين توجه نمىكنم، ك يكى مرد جه كار مى كند،

 زندگى ادگار آرتور تارب موضوع جمع آورى كنيد. - درسته.

ـاما شما از حهارشنبه تا ديشب حتى يكبار هم سعى نكرديد كه با تأسيسات تارب يا موزه تماس برقرار كنيد. فلج گفت: - من كارهاى ديگرى داشنتم. ـ اين اصالْ درست نيست. افراد من كه شما را تـحت نـظر دارنـد

مىگويند كه شـها مثل يكى بيرزن بوستونى زندگى مـى كنيل. نـهار در لوك ـاوبرز، نوشيدنى در ريتس، خند ساعتى هـم در بوستون ـاستار ر در مواتع ديگر هم اينـجا هسنيد.
ـ خوب، اگر افراد شـها اين را مىگويند، حنماً درست است. ـ آيا شـها زياد مى خوابيد، آقاى فلى
ـكوش كنيد، بازرس، اين اواخر من خحلـى در راه بودهام. خستکى راه، بعد هم اين جنايت و من هم بهـعنوان مظنون. تمام اين چـــيزها مسئله كو جكى نيست.
 مانند نورهاى مسخرهایى بهنظر میرسيدند.) شـها با آنجالا دگراسـى نامزد هستيدب
ـ شـها اسامى را خخلى خوب در حافظه خود نگه مى داريد. ـاين جزئى از شغل من است. خيلى خوب، اين دختر كيست؟ ـ د دختر كنت دكُراسى. او ايتالِيائى است.
 - بله، نكر میكنم.

ـ فلّ، هحرا حقيقت را براى من تعريف نمىكنيد، بـهجاى ايـنكه بگّاريد همه جيز را مثل كرم از دماغتان بيرون بكشــند، امـروز روز

آزادى من است، مى دانيد!

- بول نوشيدنى را هم خـو دتان هردااختيد؟ ـبله. اما حالا واقعأ مى توانيد شرو ع بهنقل اين موضوع ع بكنيد كه در حقيقت چهه چییى در بوستون مى خواهيل. ـ باشه، من در جستحجوى خند تابلو هستم. ـ آها، باللخره عـو فلاين موفت بهشـنيدن داستان واقتى مىشـود.

هـيتَ عجله نكنيل، و داستان را همانفدر بهتفصيل تـعريف كـنيد كـه مى خواهيد.
ـ من و اندى دكراسى مى خواهيم ازدواج كنيم.
 ـ كاملاْ روان او در سوئيس و يكـ مــدت طـر الانى هــم ايـنـجا در

آمريكا بهملرسه مى رفته است.

مى شوند به يك زبان صحبت كنـند

 - جند تا

ـ نوزده تابلو، بهاضافه يك كار از پدگازه. يك انسب.
 هم جفدر ارزث داشته باشند؟
ـ گفتنش كمى مشكل است، شايد ده تا دوازده ميليون دلار.
 نقاشى اين همه درآمل دارد. آبا خانواده دگراسى نرو تمند هـن هستند؟ ـ خوب، اينو كسـانى مـىگويند كـه خـودنـان هـميشنه ـــروتمند

هستند.
 دنيا كاتولوگ دريافت مىكنم. منظورم كاتالوگ هنرى الست. و ايـنـجا



برده بودم، يكى از تابلوهاى بدرش را شناخت، آن تابلو برای فروش ارائه شده بود و فروشنده نيز گالرى هوران در بوستون بود.





ـو وبل از آن هيِج كدام تلفنى نكرديد؟
ـ ما بيش از حد هيجانزده برديم. ما فقط بريديم توى مـانـين و و


 وحشتناك شد.
ـاين آدم دزدى ها روزبهروز عمومى تر مى شود. خوب و بعد؟
 براى آزادى مى خواستند.


 آنها سه نفره خرج مىكردند. بههر حال آن بول را آنها نمى توانستند بيردازند.

- و شُما، منظورم اينه كه عموى شما برايتان يول بهارث گذائسته بود؟

ـ نه، من تا اين حد نـدى توانستم فراهم كنم. بنابراين ما جـريان ران را را براى ربايندگان مطرح كرديم. اما آنها فقط گـفتند، حـنانجانجه مـا مـبـلغ

-و بعد؟




- بس او كشّته شد.

ـ ـداقل اين جیِّى است كه بِليس تصور مى كند. ـ ـجه مدت از اين جريان مى گذرد؟
 كه جريان را بهحال خود بگذارند و اين حقيقت را بیذ برند كه كنت

او ترتبب داديم.

ـ و حالا روزنامهنگار يسشين در بوستون است، تـا بـبيند كـه خــهـ
مى تواند بِدا كند.

ـ تقريباً همينطورهـ
ـ آيا با هوران صحبت كردهايد؟
ــ بله، جهارشنبه.
ــآها، بس آنوقت كه از دست مراقبين خود فرار كرديد، آنجا بوديد.
ــــهـ، همينطوره.

هستيد. آيا اين هوران بقيه تابلوها را هـم دارد?


برای خريد وفروس واسطه مىشود. جيزى كه براى من از همه مهمتر بود، بيدا كردن منبع او بود. بههر حال او از شهرت خوبى برخوردار

است.

- و با حالت دوستانه و رك خود خحلى راحت از او برسيليل. - رك بودن با يك تاجر هنرى سخت است. بهجاى اين كار، من از او خواهش كردم كه يك تابلوى ديگر از كلكسيون را برايم بيدا كند.
 كرده است. اين تابلو بايل بهمردى از تكزاس تعلق داشته بـاشد كـه هوران در سالهاى اخير جند تابلو از او بدست آورده و فروخته است. ـ آيا اسـم اين مرد تكزاسى رامـى دانيلـ؟ - بله، مى دانم.
 خواهد داشت. ـ خوب. مسئله همين جاست. اموال مِنتى مطمئناً تا جـند ســال بسته باقى خواهد بود. - مِنتى؟ ـكُنت. مراسم باز كردن وصيتنامه بدون جسل نمىتوانـل بـرگزار شود، يعنى اينكه، بايلد جند سالى از آن بگذرد، و اگر در اين مدت او

دوباره بيدايـش نشـلـ، تازه اين بهمعناى مرگ خواهد بود.
 به جستجوى جسد برويل.
 اين منظور در وضعيتى نبود كه او را پيدا كنل. ـ اگــر درست فــهميلده بــاشـم در ايــن لحـظه شــــا بـايل بـراى

دگراسیى هاى بازمانده، مهمترين مرد باشيد؟

اينجا دارم.

- و او كداميكى بايد باشد، آيا اجازه دارم كه حدس بزنم؟ ـ شـما درست حدس زديد، بازْرس فـرانســيس اكسـاوير فـلاين،


آمد، البته از طرين نيويورك بها بنججا برواز كرد.
ـ آيا او مى دانست كه شما بهاينجا مى آيبد؟
-بله، او يك جيزهائى حدس زده بود. و همينطور او مـى دانسـت كه
 تلفن اين آبارتمان را هم داشته.
 ارواح ناتوان.
ـ شما درست به هدف زديد، فرانكـ.
ــاما آيا او روت فراير راكششته است؟
 فرض كنيم كه روت فراير مى خراسته بارت را غافلگير كند و بـــون لباس در را باز مىكند.
ـ مادر زنى انتقامجو؟


مىكنيد؟
ـ حتماً.
ـ ـآيا همين كار را مـكنيد؟

ـ معلومه.
 براى آٓارتمان نداشته است.
ـاما جووان وينسلو كه در آن نزديكى زندگى مىكند، يكى دارد.


ناراحت كننده. اما حرا این خانمب مىبايست او را بهداخل راه دهد؟
ـ نه وقتى كه هوشيار است. اما او مرا هم بهداخل راه داد. واقعأ؟ جالب است. اما كنتس حالاكجاست؟
ـ ديشب آمد اينجا. هريتس ـكارلتونها برايش خيلى گران بود. ـ آخ، بس اين همان خانمى است كه شـما بـا او آنـجا نـوشيدنى خورديد، بجچههاى ما خخلى محو او شده بودند. امـا آنطور كـه مـن

ــاين كنتس، حتمأ خيلى مزاحم كار شـما است. ـ شايد بشود اينطور گنت.
 مىكرد،) فكر نمىكنيد كه خبلى جيزها را در مورد هم آمو ختيم؟؟ ـ فلج جوابى نداد. ليوان ار خالى بود. ـ گمان مىكنم كه بايد كمكم به خانـ بانه بروم.


ـ متأسفانه هيِح حيز.
ـ خـلى ممنون براى نوشـدنى


آياكارى مىكنيد كه من از دست اين جريان خلاص شوم؟
 تابلوهايتان برويد، درسته؟ و بعد به داخل آسل آسانسور رفت.


 راحت خواهيد كرد.

ف®o

گرجه ساعت فقط كمى از بنج گذنـته بود، اما فلج خيلى احساس

 ساير شـب بخير گفته و بهرختخواب رفت. در رُم، حالا نيمه شـب بود بود. ـ فلـجّ عزيزم.
 آنجلا ؟ نه، اين نمى توانست آنجلا باشد. سيلويا!
ـ سيلويا، اينجا چكار مىكنى، مغر خودت اتاق ندارى؟

او برسيد: ـ آيا غذا خوردهاى؟
 بزنى، اين حقه را ديگر مى شناسمر.
ـاما تو مـم جند حفه كاملأ خوب ذي ذخيره دارى، كنتس.

ـ ديشـبـ كجا بودى، من هـينطور منتظر شدم و منتظر شدم ...

- من مجبور بودم كه بروم.



و شروع كرد به كريه كردن.

ـ بالاخره من ديشـب در را براى تو باز گذاشنتم، تا حداقل بنوانى
بيرون بروى.



 نيست كه آنها بهتو برسند.

داد. فلج او را در كنار ساحل كاگنا بهنظر آورد.







 هستند؟ او هيَّ جیيز نگفت.

سيلوياكمى ناز كرد و دوباره چرسيد: ـ تابلوها كجا هستند؟
ـ مدل اينكه تو روش خاصـى در كارت دارى، سـيلويا.
ـ فلج، تو به من كمك خواهى كرد، مگر نه؟
ـ فلع فرياد زد: ـ در آمريكا.
بعل، در لحظهاى كه اصالُ انتظارش نمىرفت، تـتنن زنگُ زد. آن
يكى تلگراف از اندى بود.
ورود به بوستون يِشُنبه ، شُش و مسى دقيقهُ بعدازظهر، ت. و. آ

فلج گفت: ـلعنت، اندى هيِّ وقتت ياد نمى گيرد كه حرفشَ را بهده كلمه يا كمتر محدود كند. بعد گفت: ــآه خداى من. و بعد: اصلاُ من
دارم جكار مىكنم؟

سيلويا غرغرى كرد و گفت: ـ بيا اينججا، فلج.
او گفت: ـ باشّه، ميام.
دفعه بعد كه تلفن زنگ زد، اوضاع كمى مناسبتر بود.
ـ الو؟

ـ امروز كار نمىكنى؟ صداى جكـ ساندرز بود كه سئوال مىكرد. فلى از صداهائى كه ازگوشى مـى آمد فهميد كه او در قـسمت سـردبيرى است. آيا توانستى كمى بتخوابى؟

ـ نـه

$$
\begin{aligned}
& \text { - يس چیکار كردی، جوان؟ } \\
& \text { ـ به نو مربوط نيست. }
\end{aligned}
$$

ـ آخ، حالا فهميدم. فكر مىكنم كه تو كارت تمام شده.
ـاوه جك، حرفت را خالاصه كن.
ـ صبر كن، فلج. من تحت فشار قرار دارم.

ـ من هم همين طور.
ـگوش كن، فلج. تمام ناحيه ایحارلز تاون،" دارد مى سوزد. يكـ آدم


برابم تهيه كند.
ـ خوب، بعدش

 را اينجا دارم كه از عهده اين كار برنمى آيد. ـ تئشكيالات نسبتاً بدى داريد.
ـ فلج، نمى توانى بهمن كمك كنى؟ مـ من بهتو احتباج دارم !


ـ من اصلغُ اينجا را بدرستى نمى شـناسم.


- من غير قابل مصرف هـر هستم.
 بهتنهائى از عهدهاش برآيم.

در قسمت خودش روى تختخواب تشـخيص دهد، انداختـ. ـ خوب باشه ديوانه، من الان مى آيم.


## فْمصُ

- فرانک؟؟
 خوابآلود مى آمد. آن روز، يكتـنبه صبح، ساعت دو وبيست وبنج دفيقه بود.
-بازرس فلاين.
- فلج صداى برخورد گرشى تلفن را با يك سطح جوبى شنيد و
بـ ـيدر؟ از دور:
- بعد از جند لحظهاى فلاين گوشى را برداشت و كفت: ـ شـماكى هستيد؟

ـو فلهجر.

- به، به، اينجا را ببين، و شُما اين ساعت شب را انتخاب كرديد تا بالاخره اعتراف كنيد؟
- من در قسهـت سردبيرى روزنامة استار هسنمه، فرانکى.

ـ اينطور كه معلومه، نمىتوانيد دست از اين كار برداريد.


تاون دارد مىسوزد. همه جايس دارد می مسوزد.



سهشنبه ها نعطيل است.
ـ حتى اگُر آدم بديكى نغر نوشَيدنى هم بـخوراند، نمى توانــد او را
آنطور كه شـايد خـيال مىكند بدخوبى بـشـنـاسد!
ـ فرانك، من زياد وقت ندارم.

ـ متأسغم كه شما را بيدار كردم.




 اصالْ نمى خواهد به حرف من گوش كنـ كند.




از پليس هاى شهما در راه داريم.

است.
ـگوش كنيد، فرانك، خيلى ساده است. از ساعت هنت تا بهحانُ

يازده جا آتش زده شده. اغلب خانه هاى مسكونى، يِك مغازه و يكى كليسا. تمام ساختمانها خالى بودهاند. در بعضمى از آتشس سوزى ها يا اگر بحخواهبم دقيتَتر بگوئيم، در سومين، پنجمبن، هفتمين و نهمين آتش سوزى ظروف خالى مخصوص بنزين با مارك ثآستروپ بيدا شده

است.
ـ آها.

- من يک گزارشگُر بهسوى بقيه آتشسـوزى ها فرستادم تا بهدنبال

 بدب بنزين دريافت مىكند.
ـ آيا هنوز بححههاى آتشنشانى وارد عمل, نششدهاند؟ ـ آنها فقط كارهاى متداول را انـجام داده و مـراقـب تـماشاجـى ها هستند. آنها واقعاً نمى خواهند گوش كنند كه گزارشگرها همه جا اين نوع ظرف ها را بيدا مىكنْن. آنها فقط عسكبرارى مىكنند. اين ديوانه

كننده است.

- من روش آنها را مى شناسم. صـبح آنـها يكى كـنغرانس بـا فـهوء خو اهند داشـت و يادداشتتهايشان را با هم معايسه مىكنـند. ـ ما مى. بايستى كه مرد موردنظر را تا حد امكان همين امشـب بیدا

ـ من هـم همين عقيده را دارم. دود براى شُشُه ها ضرر دارد. ـ غرانكى، من روى اين موضوع كار كرده و متو جه شدم كه عمالْ در
 ـ خوب، پس ما بايد بهدنبال جه كسى بگرديم؟؟


مى گرديم كه در بمـب بنزين آسنرو واقع در تقاطع خــيابان هابـريد" و "آآكورنه كار مىكند و بهظروف بنزين دسترسى دارد.

- جحرا جوان، فلج.
- جونكه او با سرعت زيادى در رفت وآمد است. او بايد از نردهها

بالا رفته و از ينجرهها داخلى شود


ـ مـ دانم.
ـ اگر خبرى شد، از طريت كابيتان هولمان بـهروزنامه اسـتار خـبر خواهم داد.
ـ خيلى خوب، بكوئبد كه جكى ساندرز را مى خواهيد. شـب بخير
فرانك.
ـ اين كار را خواهم كرد. آدم بايد رابطه خـود را بـا خـبرگزارىهـا خوب نگّه دارد.

## Siccos

فلج جهار ساعت در اتاق بذيرائيش خورابيده بود. حالا در ماشُشين
 خبابان ا⿴囗نتونه در راه راه بود.



 بود.
ـ مارتين هد؟
فلج گفت: ـ بله، از مجله اترزه، لطف كرديد كه مرا در صبح يكى روز نعطيل بذ يرفتيد.




 لوسى گفت مارشا با اين بیى معرفى بود.
 حشـمهاى مارشا بيشتر كنجكاوى و مبارزهجو تئى مى ديد تا دشمنى.


 كمال ميال مى نوشم.
ـ ما قهوه نمى خخوريم، با اين حرف لوسى كنار مارشا روى نيمكت


 گذراندهاين.
لوسى گفت: ــا بـا بال هيجِ كس اين را نفهميله، و دست مارشا را

 ادامه داد، در اين اثنا ديگـر بـرايـم مـهـم نـيست كـهـ ديگــران ايـن را را بغهمند.
 كردهايد. فلج تراوش حرارت راد

 همه جیز مثّل بك تب شديد يا سرماخوردگگى گذرا اسـت. مـن هـم
 جرا اصلاً شما اينقدر توجهتان بهمن است و و نـه بـهمارشا بـا ؟ و دست مارشا را فشـار داد.







مارشا، همجنان دياكت روى نيمكت دران دراز كشيده بود، يك جـيز دوست داشتنى با اندامى كشيده و لاغر. لوسى با نفرت گفت: ـ من مجبور بودم كه همه جيز را از ابتدا تا آخر تحمل كنم. فلج دفترجه يادداشتش را بيرون آورد و كفت: - يسى برايـم از آن تعريف كنيد. بهعنوان خانم. (لس).










 مى دادم، اما آنوفت ها اين را نمى دانـي دانستم.
فلج برسبد: ـآيا احساسات جنسى نسبت انـي بهاو داشتيد
 احمت و بی تجربه بودم.
 نامتعارفى وجود دارد؟

مى ديدم، يك دنباى ديعر كه اصلاً بهمن ربطى نداردر. فلج گفت: - خيلى خوبر








 و من هم بعضى مواقع ظـالم بـودم، و بـا او درگـير مـى شـدم و او او را مجروح مى مردم.
فلج كفت: ـواقعاً ؟

لوسى جوابِ داد: ـ بله، واقعاً. من خـودم را مــل يك مـحبوس احساس مىكردم ر مىبايست براى رهائى از اين زندان مى جنگیيدم. و اشتباه من همين بود، چحون مىبايست همان موقع كه متو جه رفتار غير عادى خودم شـدم، تحت مراقبت يكـ روانشـناس قرار مىگرفتم و از اين منجلاب نجات بیلاكره و بهزندگى آرام خود در كنار بارت ادامه

مى دادم.

- و جطور با مارشا آشنا شـد يد؟

ـاوه، جريان اين آشنائى فقط براى خودمان جالـب اسـت.
فلح لبخند محوى زد.
لوسى گفت: ـ گمان مىكنم كه همهاش همين بـود، و ادامـه داد: بقيهاش را مى شود خیلى سريع نقل كرد، من از بارت جدا شدم و با مارشا بهاين جا نقل مكان كرديم. بوتيك، هنوز هم از طرف او اداره مى شود. ما كه هنوز رسماً از يكديگر جدا نشدهاهـايم. ـ آيا گاهى اوقات با يكديگر برخورد مىكنيد؟
ـبله، گاهى ارقات، اين موضوع هميشـه براى هر دو طرف ناراحت كننده است. اما بوستون شهر كو جكى است و آدم نمى تواند كـه از برخوردها جلوگيرى كند. مى دانيل، آدم از اين ناراحت مى شود كه هر كسى مى داند كه همــايهاث جفلدر از زندگى زناشوئى همـسايه ديگر باخبر است.
فلع گفت: ـ هی، مارشا، تو حه فكر مىكنى؟
ـ لوسى نگاهى منتظرانه بهار انداختى، اما مارشًا فـعط سـرش را
 بو دنل. فلج دفترجه يادداشتش را بست و از جا بلند شـد. ـاز شـما متشكرم، و متأسفم كه اين موضوع مى بايست درست روز

يكشنبه باشد، اما من سهشنبه شب سعى كردم كـه بـا شــما تـماس
بگيرم، آيا خانه نبوديد؟
 بهخاطرش آمد. آخ، درسته، سهشنبه من در شيكاگا ور بودم تـا بـراي



مارشا گفت: ـ هوم.

برواز كرديد؟

ـ بان آمريكن؟
لوسى گفت: ـت. و. آ.
 خواهيد داد؟

 نكردهايد.

- من سعى كردم، اما... (او بدون دليل قلم خود را از يكـ جـيب بهجبب ديگـر كتش مـى گذاشت،)... مـطمئناً يكى حــيزى در تـلفن

درست نبوده.

- جششّمهاى مارشا او را تا بيرون دنبال كردند. لوسى او را بهسوى
 آٓبارتمان قد يمى شما جه بود

ـ نه، اما طبيعيه كه من كنجكاو هستم. جـنـايت هــميشـه مـوضوع

جالبى است.
ـ نه براى اين داستان.
 ــنه، دختر جوان، بعد از اينكه بارت بهايتالبا سفر كرده بود، مرده در آبارتمانش بيدا شده است. شـخصى كه بارت آبارتمانش را بـهاو

اجاره داده، مىگويد كه او جنازه را بيدا كرده است.
ـ و آيا شوهر شـما او را به قتل رسانده است؟ ـ بارت؟ هرگز. در او يك ذره هـم بيرحـمـى و زور وجـود نـدارد، حرف مرا باور كنيد. اگر قرار بود كه او كسى را بكشـد آن يكـ نفر من

ـ آيا بليس اينـجا بود؟

- جرا مىبايسـت اينتجا بوده باشد؟

ـ خوب، مثلز شمـا حتماً هنوز يك كليد داريد؟
ـ مـمكن اسـت، يك جائى.
 جيز تحت نام مارشا در جريان است. احتمالأ شمـا هـم بدون كـمك بارت نمىتوانستيد مرا هيدا كنيد.

ـ درسته !
ـ به علاوه اين مرا خحلى متعجب مىكند كه او يك حنین كارى را كرده. شايد او واقعأ كمكم شروع به فهميدن موضوع كرده باشد. فلم گغت: ـ خوب، شوهر شُما آدمى است كه بر از سوريربز است. ـ شـما جطور با او آشنا شد يد؟ ـاو با اورات بهادار براى رئيس من كار مىكرد. ما تصادفاً همـگى در مونترال با هـم ملاقات كرديم. سهشنبه شـب.

مارشا هيج تكانى نخورد. در جشـمهاى او حالا يك خيزى مانند
ترس وجود داشّت.
لوسى يرسيد: ـما جهه موقع نسخهُ اين مصاحبه رادريافت خواهيم
كرد؟

در را باز كرد و بيرون رفت.

## فْ

وقتى كه فلج بركُشتَ، كنتس آنجا نبود.

 ـ شماكى هستبد؟

- زابينــون.

او مطمئناً كنتس نبود.
كـى
ـكِلى رابينسون. لطفاً در را باز كنبد.




 اينكه آسانسور را ترك كرد، دستهايش بهداخل جيبـهاه والى بـارانـيش

رفت و با غرغرى گفت:
ـ فله چر؟ ( كلمهها نامفهوم به گوش مى رسيدند.
فراير هستم. فلج بیى قدم بهجلو بردانـت، دستش را با براى زدن بان بالا برد و فسمت راست بدنش را بهحركت درآورد. ضربهاى نسبتأ محكم بهچحانه رابينـون فرود آمد. با اينكه در حال افتادن بوده، بـاز بـرايش






 با دست دیگگش محتاطانه چانهاش را مى مالید.
 رفت و اسلحه رادر يكى از كشوهاى آن گذانشت. وقتيكه بـرگشت، رابينــون هنوز هم در همان حالتى بود كه چچند لحظهُ بِيشَ روى زمين نتُسته بود. فلج دوباره گفت: ـبياييد تو، من. قهوه درست میكنم. شـما در د اين

 صداى دوش را شنيد. كمى بعد ازاينكه با سينى بهاتاق نشيمن آمد
 كراواتش باز دور گُردنش آويـزان بـود، و بـارانـيش را را روى دسـتش


فلج گفت: ـكمى ڤهوه بنوشيد. رابينسون بارانيش را انداخت و نشست.



 كنيد، اما من فقط جسـد را بيدا كردم. او دختر زببائى بود. و بـهنظر مى رسيا. كه دختر بسبار خوبى هم بوده است. من او را نكشتشهأم. - رابينسون گفت: ـ لعنت.

فلج گفت: ــاين يك اشتباه بزرگ بود اگر شما مرا مىكشنـيد، اما من مىتوانم حال شما را بفهمم. رابينسون صداى مضحك و خــنهاى كـرد و بـعد فـنجان را كـنار

گذاشته و دستها را جلوى صـورتش فرار داد. او گريه مىكرد. فلع نگاه خود را به شبدرهاى اتاق مجاور انداخت صداهانى كه از سمت مقابل مى شنـبد، دلخراش بودند. وقتى كه حال آنها كمى بهتر بهنظر رسيد، فلج بهطرف حمام رفنه، حولهأى را خبس كرد. و فشـار داد نا آب زيادى آن گرفته شود و دوباره بهداخل برگشت. حوله را بهطرف رابينسون انداخت ور و برسيد: ـ ـآيا مى توانم كارى براى شما انجام دهم؟ رابينسون صورتش را بهداخل حوله فئار داد.
 ـ بله، مراسم در فلوريدا برگزار شد.
فلج با همدرى گفت: ـ خبلى متأسفم. بالاخره رابينسون راست نشست: ـ تصور اينكه بالاخره من شما را

خواهم كُشت خيلى بهمن كمكى كرد تـا خـودم را سـربا نگهـدارم. و سبس زهرخندى زد.
ـ آيا دوست داريد جيزى بخرريد؟
-
ـاز كجا مى آييد؟
ــواشينگتون. من در وزارت دادگــترى كار مىكنم. - اوه!

- بهعنوان كارمند و با داشتْن مدرك اتمام كالج. ـ ـجطور با روت فراير آشنا شديد؟

 أولين نگاه بود.

ـ آها.

 ـآيا شما تا بهحال با حقوف يك كارمند زندگى كردهايد؟ - بله.


 فرودگاه دنبال او مى گُشتمه، مطلع شدم.
ـ بعد جكاركرديد؟
 ـو و اسلحه را الز كجا تهبه كرديد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { _امروز؟ } \\
& \text { نه، ديروز. } \\
& \text { ـديشبركجابروديد؟ }
\end{aligned}
$$

- بيشتر در بك بار مـ من تقريباً مست كردم حوالى سانعت سه صبح روى تختخواب افتادم
ـباز هم تهوه مینوشيدبٌ

 براى من اشكالى ييش نشوراهد آر رد.
رابينسون، حالاكمى بهتر بهنظر مى رسيد. او منعجبانه بهفلج نگاه مىكرد.
 -
 فلج كفت: ـ حالا جكار خواميد كرد؟



 كار راكردهام. -و شهما؟؟
ـخوب، من در اين مورد ايدهماى خودم رادارم، اما آنها را بهشما نخرامم كنت.
- خرا نه؟ اسلحه در اختبار شـما است. ـ بله، اما شـما هم ممكن است كه يكـ صـد دلارى ديكر هم داشتنه

باشيد.

- جهره سفيد رابينسون، متفكرانه بهاو دوخته شده بود.


 صبح روز بعد بهسر كارتان برويد.

 آن را رعايت كنبد.
رابينسون گفت: ـ باشه. او قدرى مجسسمهوار از جايس بلند شـد.

فلج گفت: ـ به اميد ديدار.
 خواهم كشت، حتى اگر مجبور باشم كه بهخاطر آن بيست سال سال صبر كنم.
فلج جواب داد: ـ عادلانه است.
دم در رابينسون گفت: - به اميد ديدار.
فلج گفت: - وتتى كه موضوع بايان يافت باز هم اينجا بيابيد.



(

خانه جوبى قهوهاى تيرهاى كه بهسبك ويكتوريائى در كنار بـندر





 زندگى من در خطر باشد.
 بنج بوندى كميوت ميوه بهدست او داد.


 لاسنيكى را تشخيص دهد. يك كالسكه بجكانه نبز در گوشهاى قرار

داشُتـ. فلاين او را بهاتاق بذيرائى برد، جائيكه يكـ بسـر جـوان در


 جشـههاى آبى. او يكى ويولون كوجك در دست داشٌت. ـ شـما اينجا آقاى فله آحر را مى بينيل، قاتل را، فلاين او را معرفى كرد و بعد گفت: ـ اينها، رندى، تود و جنى هستند. بحهها با تكان دادن دست به او سالام كردند. فلاين گفت: ـ خوب، خـانواده مـن بـا افـراد جـالب تـوجه آشــنا مى شوند.
يكى بسر جوان تقريباً نه ساله وارد اتاق شد. موهاى او صـاف و

فلاين گفت تشكيل ـ وينده بود.

فلع در حالى كه با وينى دست مى داد گفت: ـ نه يك فرانسـيس
اكساوير فلاين؟

هم وجود ندارد !
 شـانههايش آمده بودند. در صورت خوش تراشـُ حرارت حكمفرما بود، و جشمهاى آبيش سرشار از مزاح و عشتَ.


ـ سالم حالتان جطور است؟ او دست فلج را براى لحظهاى محكم

در دست نگه داشـت. بعد گفت: ـ مطمئناً با يك فنجان جاى مو افقيد.
فلج جواب داد: ـ با كمال ميل.
فالان با غرغرى گفت: ـ او يك ظرف كميوت با خـودش آورده،
بس با خيال راحت بهاو جاى بده.

بهعنوان دسر.
ـدر حالى كه آنها براى خوردن چجات مىنشُسنند، فلاين گفت: ـ ما

فلّح گفت: ـ متأسغم كه ديشـب همه شــا را بيدار كردم. آيا مسـبـب
آتشسوزى زا هيدا كرديد!

ـ آيا در يمـت بنزين كار میكردهـ؟

- او يكـ نانواى تهال و سهه ساله بود.

ـ نه !

- جرا. او گفته، عيسـى مسسيح بهاو توصيه كرده كه خحـازلز تـارن زا

آتش بزند.
ـ و از كجا آن همه ظرف بنزّن را داشـته المـت؟
ـ ذخيره كرده بوده.

در اين ميان اليرزابت فلاين (اويولون سِل" راكوك كرده برد، و فلاين بهسمت معابل, رفت. همه بجهه ها سر جاى خود شان نشسستند. وينى مجبور بود كه صفحههاى نُت را ورت بزند.




تنها جنى, بود كه در بعضى از قسـمتها بهزحمت هماهنگیى باگروه را



 زير نظر داشت. او يكـبار از طبقه بالا صداى بجهَى را شنيد. جنى،


 جنى را در آغوش گرفته و بهوينى تبريك گفت.

 يكى نرشيدنى برايت بيدا شـود.
 ـ آها، بالاخحره دارد يكى اتفاقى مى افتد.



براى هيتجان نيست.

فرانكى او ابدأ نمىتواند بك قاتل, باشد، من در حين شنيدن موزيك مواظبش بودم. حالت صورت او كاملاُ طبيعى برد.

 يكى جت از بالاى سرشان با غرش رد مىشـد.

فلج گفت: ـ متشكرم، خيلى عالى بود.
 طورى بهنظر مى آمد كه دارد جدى مى مى


 گم كرديد، خبلى راحت از مراقبين خودتا ـكى براى شما مناسبتر است؟


- جطور، طبيعيه؟
- جون هر پليس عاقلى در اين ساعت بهدفترس زسيده است. بعا از اين. ساعت ترافيك ديوانه كننده است.











 كه او بيش ! إ اين. بهنر صورتشُ را الصالح مىكرده استـ.

اور هركّز اندى را در بالتر نديده بود. بعد از آنكه آنها بكديعر را را در
 سئوال اندى اين بود: ــآيا سبلريا اينجاست؟؟ - بله او اينجاستا ـلـينتى، او اينجا جـكار مىكند؟
 خبلى زباد نديدامامن
 - يبش من. -و من؟
- تو هم همينطرو. -آخ خدای من! ــ حالت جطر راست؟

ـ آيا درباره تابلوها جبزى بدست آوردى؟
 بنشُينـيم، بعد در مورد اين موضوع صرحبت
 ــ اوضاع تو وافعاً جطور است؟ انـج او حمدانهاى اندى را از وسط فرودگاه تا ماشيرن يدك كشيل. دو مأمور مراقب دست در جيب شلوار ــبا فاصلهاى مـناسب، آنـها را تعقيب مىكردند. اندى در ماشين دوياره شروع كرد: ـ تابلو ها كجا هستند، آيا حبيزى ָیدا كردى؟

باشنذ. شايد ما در طول هفنه بهآنجا برواز

 بهدست آورده. يك مزرعهدار با هشُت بیجه. ـآيا تو اين را باور مىكنى؟

 حيزهائى راكه تا بهحال گفته، درست بوده الست. در حال حاضر اضر دار دارم سعى مىكنم كه بهاو بقبولانم تـا سـرمنــأ أيـن تـابلو را الز ايـن مـرد تكزاسى بيرون بكشـد.

 ـ ـو حالا آن كجاست؟

ـاينجا در بوستون. من جهارشنبه با او صحبت كردم و جمعه شب
او ترتيب آوردن آن را با هوايیما داد. شنبه من آن را ديلم مر.

- و بعد؟

ـ خوب، من فكر مىكنم كه آن اصل است. هوران هم در اين مورد
 يا اينكه آيا او بنواند آن را يبدا كند، و يا آيا آن اصل اصل باشد، و بشــود

خريدش.
فلج متو جه شد كه اندى او را با حيرت و خـيرهخيره نگاه مى كند و

 نمى كند.
آنها داشتند از طريق يك تونل بهسمت فرودگاه حركت مىكردند، و فلج بهخاطر شلوغى خيابانها، تابلوها و تقاطع ها، جـنينى به بيشانى
 ـاندى گفت: ـ سمـت راست.
ـ ت تو اين را از كجا مى دانى؟ و ماشين را بـهسمت راست خـــيابان
راند.

- خوب، ما مى خواهيم بهطرف خيابان نيكون برويم. اين خيابان

كنار بارك است.


- من تقريباً يكسال اينجا زندگى كردهام. وقتى كـه در " ارادكـليف"

بودم. كمبريج فقط يكى تقاطع با آنجا فاصله دارد.
 تو اينفدر توجهت به كانرز جلب شده بود؟

- جونْ در شبى كه من بهاينجا رسبدم، يك دختر جوان در آبارنمان

او بهقتل رسيده بود.
نيمرخ اندى در نور جارلز ريور ريور اماملاُ مشخص بوده.
او گفت: ـ او اين كار را نكرده.


 دور كنم. البته فكر نمىكردم كه وقتى از از تو بختواهم سرى بهاو بزنى، فوراً بروى و آنجا بمانى.


 بيندازى او شخص بسيار آرامى است و حتى نمى تواند يك مغـس را بكشد.
ـ آها، آيا، احتمالاً تو درباره دندانهاى او هـم چـــبِّى بـراى گـفتن
دارى؟
ـ آنها كاملا سالمند.
ـ خدای من!

- بس جه كسى اين كار را كرده؟

او در ماههاى اخير بحران روحى سختى را گذراند - مى دانم، او همه جبز را برا برايم تعريغ كرد. ـ محشره!

او بهخاطر اين بحران هيِج صدمهاى ند يده استـ. ـ شـرط مى بندم، كه مى توانى.
 نبودهاى.
ـ مسخره بازى؟ هر جه باشد تـو حـلقه نـامزدى مـرا در انگشت

- مى دانم. حلفه تشنـگيه. تو باكه... ـباكه جی؟

ـ ما بهيك جاى بارك إحتياج داريم.

ـ من بهدو جاى باركى احتياج دارم.
نور جراغهاى ماشين عقبى در آينه ماشين فلهجر، نخيلى نزديكى
بهنظر مى آمدند.

شما مرتكب نشـدهايد، به گردن كانرز بيندازى.
فلج گغت: - جقدر تو خوبى.
 ــيك بار ديگر بيش هوران سعى خردت را بكن.


## فـos

در حالى كه فلج دنبال كلبدش مى گشـت در در باز شد، و سبلويا با









هوران؟ من بِبتر فلهحر هستم.
 ـ متأسفم كه روز يكثـنبنب بشما را... ـ آه، عيبى ندارد، من. بهاينكه در هر ساعتى از همه نقاط بـمهن تلفن

شود، عادت دارم. آيا فكرهايتان را در مورد بالا بردن فيمت تابلوى پيكاسو كردهايد؟
ـ آيا شـما با آقاى كورانـى صحبت كرديد؟





حسابى تكان دادم، اما فايده زيادى ندانشت.
ـ
ـ بهعلاوه آقاى كووانى مطالب بسيأر جالبى را بيانكرد. او هم مثل
 مىكرد.
ـ جـدأ بٌ
ـ همين طور كه مـىبينبد، گـاوجران مـا آنتعـدرها هـم خــوابآلود

ـ خوب، آقاى هوران، بِس ما قِمتْ بְانصل وبيست و هغت هزار

ـ فكر مىكنم، اين كمى بهتر باشد، آقاى فنه اخر.
 ـ تِه درخواستى
ــ آيا مى توانيد از آقاى كورانى سئوال كنبد كه آيا او تَبْلوى :يگرى
را هم كه من در جستجويش هستمه دارد



ـ اين مرا منعجب مىكند، آقاى فلهجر. از يكى كار كوبيسم يرمعنا بهسوى يک كار نسبناً بـىمعناى (فـيوخريست)" هـاى يكى مــدرسه ايتاليائى رفنز؟ ـ خحب، آتش و آب.
 وجود داشته باشد يا نه.

- مى دانم.
- جرا نكر مىكنيد كه آقاى كووانى اين تابلو را دارد؟ ـ خوب، همه ما اسرار كوجكى براى خودمان داريم. - بس من بايد سعى كنم كه اين موضوع را براى شما كششف نمايم؟ ـ بله، اينكه او با اين موضوع جطور برخورد خواهد كرد، بـرايـم جالب است.
ـخيلى خوب. سعى خواهم كرد كه همين امروز با او صحبت كنم. ــاگر جيزى فهميديد، بهمن تلفن خواهيد كرد؟ ــبله، حتمأ. ـ شـب بخير. آقاى هوران.


## فْ

نور كمسوى اتاق از توى كريستالها و نقرهجات منعكـس مى شد و ر

 خوردن آماده خوامم كرد.
فلج زهرخندى بهاندى زدر: ـ شسجاع باشـ.
ــانيلجا جهـه خبر است؟

فلج گفت: ـاوها سوبا

- بيش غذا ـ سيلويا مغرور بهنظر مى رسيد.



 فلج سعى مىكرد از بروز يكى نوع لرزنـى كه بهاو دست داني داده بود
جلوگيرى كند: - بله.

ـ آه، فلج، تو سوب دوست ندارى؟ سيلويا بشقابها را جمع كرد.

 ابدأ بلد نيست غذا بيزد، اينو هر كسى مى دانـي اند
 ـ دومين بيش غذا، ماهى. ماهى خوب آمريكائى


 بشفاب تحمل كنم، اشُتهايم را الز بين مى بردي اندى، در بين صحبت گفت: ـ خوشحالم كه الو در ذر برف را برداشته بود.

 ـ درست مثل يكى خانواده. سبلويا مى خنديد.

فلج با غرغر گفت: ـ دقيفاً.
سيلويا كفت: ـ فقط جاى منتى خالى است.
ـ حداقل او مردى بود، كه ارزش يكى تكه ماهى را مى دانست.
ـ مـنتى بيجاره.
فلج گفت: ـاين تكه ليمو خيلى جالب است، آيـا خـودت آن را
برش دادهاى؟
نا گهان اندى گفت: ــ آنها جسـد را بِيدا كردهاند.

- جسس كه را؟ حه را؟ فلج و سبلويا همزمان صسحبت مىكردند.

ــ در يكى چراگاه در تورين. درست وقتى كه من مى خواستم حركت كنم، بلبس تلفن كرد و اين خبر را دادر

ـ آنها منتى را بيدا كردهاند؟ و
 فلج گفت: ـواقعأ تو نمى توانى اين غذا را خراب كنى. بعد مؤ مؤد دبانه
 ايتاليائى و ثرتغالى كمى آرام شد و سيلويا مجدداً بهآشهيزخانه رفتى،



 از شعف كشـيد. فلج سئوال كرد: ـ جرا تو در ايتالِيا، نِامدى، تا بِرت را درست و حسابى بهخاك بسبارى.
 كه دندانها را هم بررسى كنند. وقتيكه كارشان تمام شده، ما او را را در يكى تابوت دربسته تحويل مى

منتى ديگر هِّج دندان درست و حسابى در دهان نداشت
 ـ در آشيزخانه صداى سرخ شدن يكى چیيزى مى آمد، كه حكايت

از يكى سرى غذاى جديد مى مكرد.

ـ بله، باروسّلم، او گفت، بهمحض اينكه مدارك را الزاداده پٍليس

تحويل بگيرد، ديگر براى خواندن وصيتنامه اشكالى وجود نخواهد داشت.

ناگهان سيلويا منفجر شد: ـ مدارك، مدارك، من ديگر هيِج چیيز،
 تمام اين جريان، فقط يك حقه كثيف است، براى اينكه بهدندانهاى مِنتى برسند. اگر بعدأ درست بهدور وبرت نگاه كنى، خواهى ديد انـ كه يكى از بازرسان تورين دارد از آنها الدتفاده مىكند.
 كرد و گفت: ـ گمان مىكنم كه خستهام. اين خـبلى نـاراحت كـنـنده است، كه من براى امروز عصر هِيجِ نقشهالى ندارم.

جيزى، كه سيلويا حالا با آن از آشبزخانه بيرون آمد، و مثل بی
 بود، كه ظاهراً با سس گر جه فرنگگى له شده تزئين شده بود بود.
سيلويا گفت: ـ غذاى خوب آمريكائى.
فلج گفت: - من ديگر نمىتوانم.

اندى كفت: ـ سيلويا، واتعأ، اين ديگه خبلى زيلى زياد است.



 فرانكفورتى، بهاو نگاه مىكرد.
فلج گفت: ـ شُما دو تا بايد الان در در رُم باشيد. سيلويا گفت: ـ نه. من جائى مى مانم كه تابلو هايـم آنجاست.

ـ خوب. تابلوها احتمالأ در تكزاس هستند. بس ما آخر هغته مثل بك خانواده خوب، بهآنجا برواز مىكنيم.

سيلويا گفت: ـ خوب.
از نگاه اندى مى شد همه جيز را را خواند.

خوابيده بود حساب كرده و بهاين نتبجه رسيده بود كه جند سائد ساعت
بيـّتر، نمى تواند ضررى برسيدر براند.

مى رسيد.



مى شنيد، بهخواب رفت.

## فْon

ـ سلام عزيزم
 رويش را بهطرف اندى كه كنار تخت او ايستاده بود، گرداند ر كنت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - خوشحالم كه تو را دوباره مى يبنم. } \\
& \text { اندى برسيد: - تو امشُبك كجا بودى؟ } \\
& \text { - كِكِ؟ }
\end{aligned}
$$

- حوالى ساعت دو. تو در رختخواب نبودى.
 بيادهروى كنم.



 استفاده مىكند و ما اينجا از اتاق مهمان؟
ـ ـ من نـ هم نمى نمى دانم.

ـ شايد من در اين مورد، بهوت مع معروف، جنغ را باختهام. بهجز
ـ ـكجا بودی؟ جند شبى هم اينجا نبودم.
 كزارشگر احتياج داشت، كمك كردم. جارلز تاون آتش گرفته بود.

ــ منظروت جيه ؟
 خودش رادر عرض يك روز و يك شـب برطرف كند. خيلى خوب، دومين شب كجا بودى؟ ـ ـمن گفتم دو شب؟

- نلج ! جرا سيلويا روى تختخواب دونفره اتاق خواب خوابـيده است؟
- 
- خوب، اندى، در مورد بارت صحبت اي كن. آن قاتل زنها. - خوب، او به كمك احتياج داشتـت - بله مىتوانم فكرش ار ابكنم.
 ـ بله، مى دانم.
- فلج، كانرز هبيج
 را نكردهام، و كانرز در رأس ليست قراردارد.
 ــ كدام سيلويا؟



قرار بوده است؟
ـاندى، آيا باورت مىشود كه او همانقدر تابلوها را مى خواهد كد
تو؟

- بله، اما او به آنها نخواهد رسيد، مڭر نهـ



 - خرا همدردی؟
- خوب، بالاغخره بهحريم من تجاوز شده است و من بايد اعتماد

بهنفس خودم را دوباره بهدست بياورم. ـ تو هماكنون آن را دارى، من كاملاً مطمئنم.


تلفن زنگ زد و فلـج بهراهـرو رفت تـا از آنـجا گـوشى را بـردارد. ساعت از ده گذشته بود و سيلويا، اينطور كه مـعلوم بـود، بـهخاطر موضوع تابلوها در بين راه بود. او هـماكــنون يك صـبححانه مـطبوع، تخممرغ با سوسيس را بهاتمام رسانده بود. آن روز يكـ روز عالى و بدون ابر اكتبر بود، و آنها تصميم گرفته بودند كه گردشى در بوستون بكنند. هوران بشـت خط بود.
ـ آقاى فله جر، من ديشب با آقاى كورانى صحبت كردم، اما ديگر
براى تلفن كردن بهشـها دير بود.
ـ ـ خـلى ممنون كه رعايـت اين موضوع را كرديد، مـن خــيلى زود بهرختخخواب رفتم.

- بههر حال، بايد بگويم كه خبرها خيلى خوب نيستند. ـ جدأ؟ ـ آقاى كـورانـى، قـيمت بـيسنهادى را غـيرقابل بـحث و گغتگو مىداند.

ـ آيا شما بهاو يادآورى كرديد كه او هشت شكم گرسنه براى سير
كردن دارد؟
ـاو مى گويد كه از يكى ميليون دلار بهبالا برايش قابل توجه خواهد
بود.
ـاوه، من فكر مىكردم كه گوشت در تكزاس ارزانتر باشـد.

 اين جريان را يكبار ديگر و در آرامش كامل بررسى كنيد. طبيعى است


سرمايه گذارى مى كنيد، ندارم.

خواهيذ كرد، آقاى هوران؟


 شماست و تصميمگيرى شما مى تواند هنوز هم قبل از اينكه من بـا بـا آقاى كووانى معامله رادر حد و شرايط خودم شروع كنم، ادامه بِيدا كند. شما نبايد كه بر عليه تاجر شخصى خـى خودتان قـيمتى را عـرضه كنيد.
-مى فهمـم. و حالا شـما حه بيشـنهادى مىكنيد؟
 دهيد، البته اگر تابلو را بـخواهيد و اين تصميمگيرى مالى شما در مور دور قيمت با نتيجه مثبت همراه باشد. - جقدر؟

ـ گمان مىكنم، هستصد هزار دلار خوب باشد.

- من دربارهاش فكر خواهم كرد.

ـ در مورد آن فكر كرده و دوباره بهمن تلفن كنيد.




آقاى كووانى هرگز جبزى از بوكيونى نشنيده است.

 جديدتان بهمن تلفن مىكنيد؟

ـ به اميد ديدار.

فلج گفت: ـ هوران بود. مرد تكزاسیى ما هرگز جـيزى از از بـوكيونى
نشنيده است

## Nosis gem









 براى دست دادن بهطرف فلج آمد.


گراور بيرون رفت و با سه فنجان جان جاى بركتـت فلاين گفت: ـ ـيك مهمانى جای ريان خيلى خوب.

فلج يكى از صندلى ها را طورى كنار مبز فلاين كـُبده بود كه بتواند
 فلاين را روبروى ديوار ببيند.
گراور كنار ميز نشست و و يرسيد: ـ آيا بايد صححبتها را را يادداشت
كنم، بازرس؟
ـ خوب، نكر مىكنم كه آقاى فله جر مطالب مهمى براى گفتن بهما
دارد، و بودن يك شاهد، بهنظر من خوب است.
 ـ خخلى آهسته و وقتگیِير.
 ـ آدم عمدتأ آن را يك جنايت مـى انـامد


ـاحتمال دارد.
ـ ما با كمال ميل مى گذاريم كه شـما اينكار را بكنيد، البته بهمحض
اينكه يكى مظنون بهتر يبدا كرديم.

بيشـرفت نكردهايد.


 اين باره نكرد.



شهر را هر جه زودتر بهاتمام برسانيد.
 ـا اما من اينجا خودم را مثل يكـ ثربانى حس مىكنم. من كه روت

فراير را نكشتهام.
ـ اين جيزى است كه شـما مىگويـيـ.
ــ و مطالبى هـم كه بهدست ما رسيده، تقريباً يك هفته تمام است كه
اين موضوع را تاييل مىكند.

وجود دارد، آنجا قســت شـايانت است.
ـ شـايد اگر شـخص ديگرى بهجاى من بود، يِى كارآگاه استخلدام
مىكرد. ـاما گزارشگر بزرگ جنائى، خودش كشف مطالــ را بهعهده گرخته

است.

- بله.
- و آيا به نتيجهالى رسيدهايل؟

ـ فكر مىكنمه، بله.
ـ خـيلى خوب، گراور؛ بس نوك مدادتان را تيز كنيد.
 آٓارتمان داشته است. اول خودم، بعد جوران وينسلو...

ـ اصالْ فكرش را نكن.
ـ ـبارت كانرز...
ـ واقعاً، اين هم مـى تواند امكان داشته باشد، جرا خودمان بهاين فكر نيفتاديـم، گراور؟
-.... و لوسى كانرز.

ـلـوسى كانرز؟
ـ بله. اما اول بارت كانرز.
ـ شـما او را از لحظه اول در ليست خود داشتيل، فله جر، من با او احساس هملرددى مىكنم.
 او را بهخاطر يكى نفر ديگر ترك مىكند. او زنى غيرطببعى بود. به گفته
 مى شود، در صورنبكه همـسر او اكـنون جـاى خـود بهديگرى داده. ما فكر مىكرديم كه او بكشـنـبه بهطرف ايتاليا , بـرواز كرده است، اما او تا سهشُنبه شب در بوستون بوده و و بعد هم از طريق مونترال پرواز مىكند، جيزى كه بهنظر معمولى نمى آيد. كمى قبل از وقوع جنايت، جووان وينسلو او را با يك دختر جوان در يك ميخانه در نزديكى خانهاش مى بيند، كه او را بهعنوان روت فراير شـناسائى مىكند. ـ هـــمانطور كـه مـيدانـيد، جـوران ويـنسلو، بــ شـاهد كـاملاُ غيرمطسئن است.

- جرا الز كانرز بهعنوان اينكه او نمىتواند يك فـاتل بـاشـد دفـاع مىكنيد، فلاين؟
- خوب، او در يك شركت معروف بـين بوستونى وكيلِ است.
 گذرانده، جريان راطورى مكارانه بجرخاند كه موضوع بهـريدن كس ديغرى بيفتد.


ـ همين كه او از رابطه جنسى با كانرز خوددارى كرده، مى توانسته
او را برانگبخته باشد. يك حمله... - مى توانسته...

ـ خودمونبم، فلاين، شما كانرز را بهعنوان بك مظنون كمى خارج
از ليست قرار دادهايد.
ـاين را مى شنويد، گراور؟
 رابينسون روز سهشنبه از واشينگتون بهاينّجا مى آيد، تا حند روند روزى را

با او بهسر ببرد.
ـ آها، گراور، بىكفايتى ما دارد كمكم غيرقابل تحمـل مى شـورد.
 برود؟

 ندائته، و لوازم او هم توى راهرو قرار داشتهـ.
ـ خيلى خوب، بس برويم به سوى جورو
 هاروارد رادكليف احـساس مىكنم.







خود خشـمگين شده و...

ـ او هر كارى كه مى توانست انجام داده، تا كانرز را متهم كند.
 ـ شـما به زححمت كار ديگرى غير از تفتيش من انجام دار دادهايد.

 كانرز صحبت نكرديد، شـما نمى دانستيد كه جووان وينسلو يكى كلبد

 دارد...
ـ خوب، آخخر ما نماينده شهر را داشتيم.

درگير كردن خود را با اين مسائل نداريد.
 مثل گراور صحبت مىكنيد.
ـ متأسفم، اما ما من كارهاى ديگرى هم دارم. ـاينو تبلاُ گفتيد.
ـ خخبلى خوب، لوسى كانرز روز شنبه، بِس از خريد برایى بوتيكش :






حوصلهاش در شهرى كه زياد نمى شناخته سر رفته بوده و از ايـنـكه





 ننشان مىداده. ـآها

 مىكند، نا همه اثرها الز بين بروندا
 بگيرد. خيلى زيركانه. ـ درسته.






 - من آدرس را به شُما مـي دهمه، فادين .


## بازداشت در شرن وفوع است.


دهيد، بازرس؟

ـ به نظر مى رسد كه من يكى بهمُمها بدهكار باشم.



ـ بله، آقا.
ـ آيا امشـب در خانـانه خواهيد بود، آقاى فلدجر؟
ـ آره، گمان مىكنم.
ـ ـخيلى خوبه، من بـهشما تـلفن كـرده و شــما را در جـريان كـار
مى گذارم خربه.


گرحه فلج از دست دو مرافبش خلاص شده بود، ولى باز هم طبق عادت قد يمبش از راه آشبَخانه و پلههاى بشـ

اين براى هر دو خانمها معما شـده بود كـه جـرا او لبـاس جـين، حكمه يك جلوور يقهاسكى و يكى بادگبر تيره و يك كلاه فيشـر يونانى بوشيده است. او جيزى نگغته بود، بهجز اينكه، او براى غذا برخوراهد گشت. البته فلج خوب مى دانست كه با اين حرفش درو اروغ گفته است.

 شصصت خيابان هنيوبرى، روشن بودند. در حال جويدن يكى تكه نان، از مسيرى كه ديعر برايش آشنا بون بود
 خراغى آنجا روشن نبست. كمى بالاتر، در محوطة بعدى، كـنـار يكـ كيوسك تلفن توقف كرد. ماشين را بارك كرذذه و نگاهى بـهساعـاعتش

انداخت: ينج دفيقه از نه كذسْهَ، دوشنبه شب. حالا او شش روز و شـُ ساعت بود كه در آمريجا بهسر مىبرد. دركيوسك تلفن او شماره هوران را در بوستون گرفت. گوشى فوراً برداشته شد.

 بينى خود فشار مى داد گفت.) همين الان جراغ دستگاه زنگ خـغ خـر ساختمان شها روشن شده است. ـ آياكسى در خانه است؟

ـ ـ آيا حالا بليس آنجا است؟
ـ ما به محض اينكه بكا ماشين آزاد داشته باشيمه، بهآنجا خواهيم فرستاد.
ـ يعنى جه، به محض إينكه داشته باشيم؟؟ ـخداى من! گوش كنيلن، الى احمت، فوراً يكـ نفر را بهآنجا بفرستيد. من هم خواهم آمد.
 نگهبانى كجاست؟ ـ در اين لحظه، من اصصلاُ علاقهاى بهدانستن اين موضوع ندارم، من بهطرف خانه حركت مىكنم. و با اين حرف گوشى را گذاشت. فلج براى برگشتن عجلنهاى نكرد. با احتياط ماشين را برانـي
 روشنائى نور ماه، بیدا كردن يِى سنگ مناسب كار مشكلى نبود. در.
 زنگدار را همزمان از بين ببرد، يكى بار ديگر سبستم زنگی را بهدفت

بررسى كرد. بوقَ زنگ، با يك صداى تيز و اعصاب خراب كن، شروع
 خوبى داشت ثنهان كرد. بزودى او نور جـراغهـاى رولزرويس راد در خيابان تشخيص داد. قبل از اينكه هوران بـهسمت قســــت ورودى بيتجلد، ترمز شديلى كرد.

 دم درآمد، خسارت را بررسى كرده و در را باز كرد. مدت زمان زيادى طول نكشيد تا زنگ خاموش شد. در آشبزخانه خراغى روشن بود، بقيه جاها در تاريكى فرو رفته بود، بهجز بلكان خانه كه يك حــراغ غبارآلود نور كمى را در آنجا عرضه مى ركرده

 ماشين هوران توقف كرد. دو شخص اونينورم يوش بياده شدند. يكى ولـي از آنها هنگام عبور با ملايمت دستى بهروى رنگ لاكى رولزرويس
 ـلعنت، حرا شما تازه حالا اينجا هستيد؟
ـ وفتيكه ما بِيغام را دريافت كرديم، فوراً، راه افتاديم. ـ خدالى من، بس من از بوستون سريعتر از شما رسيدام. ـ يكى از آنها برسيد: ـآيا اين ماشين شـما است؟
 مى مردازم، وقتيكه اين تـمام حـاظاظتى است كـه مـن از طـرف شـــا دريافت مىكنم. دو چليس از چلهها بالا رفتند. كمربندهاى بهن و غلافـهاى اسلحه

سنگينشان، آنها را براز انرزُن بهنظر مى رساند.


شماست.




هوران گفت: ـ خداى هن.
كابوت يرسيد: ـ آيا چحِّى كم است؟

ـ نه.
ـ احتمالأ صداى زنگى آنها را فرارى داده است.

نبود كه شما بتوانيد دفعش كنيد.
بليس ديگر گـفت: ـ بـا مـى توانـــم فـعلاً روى سـوراخ بـنجره را
بيوشانيم.
كابوت گفت: ــا با اين احال بگذار گشتى در اطراف بزنيم.



ـ شما اينجا زندگى منى ونيد يا در بوستون؟
ــاينجا و آنجا.

- بنجره بايد هر حه زودتر تعمير شُود.

برگشتن بليس ها را بهطرف ماشُينشان شنيد.
از بالاى بلهها هوراذا: باصداى بلند بهآنها گفت: ــاگر ممكن است

دفعه بعد سريعتر بـايِيد. ماشُين رونـن شــد و آنـها حـركت كـردند.











 تابلوهاى كنت دگراسى با دفت قرار داده شده بـا بود. فلج با با احتياط آنها




 و صفحة جوبى را دوباره بر سر جانى خان خودئن قرار داد

 تحت اين شرايط بهتر مى دانست كه از هرگُرنه ريسكى خودين عدارى كند.

## فْمِّ

ـ ـ آقاى بلز فلهجر؟ من فرانسبس فلاين هستم.

ــ آيا از خواب بيدارتان كردم؟ ساعت تقريباً فبل از نيمه شب بود. - من همين الان داشنم دوش می میرفتهم، بازرس.

 بازداشت الست و دومى يك دستور تفتيشـ.



فراير قرار دارد.

فلج صبر كرد، اما فلاين ديگر حبزى نگفت. بالاخره فلج گفت: - ببخشيد جه كفتبد؟

ـ هوران روت فراير راكثـنه است، آيا فكرش را مىكرديد؟

ـ خوب، بـله. آدم هـرگز نـمـى دانـلـ كـه در زنــدگى انســانها چــه مى گذرد، نه؟ فلج با دهان باز نفس مىكـكـيـد و منتظر بود. ما مى بايسـت كه اينجا منتظر باشيمه، او آدعا مى كند كه يك مهمانى شبانه ترتيب داده بوده، كاملا تنها! اينو ميگن يكى تاجر هنرى از هر
 بساط بيککنيك بهراه انداخته، بهعاوه من بهبهانه اينكه يك تابلو از شفورد مادوكس براونه برای فروش دارم، :ا او قَار ماجات گذاشتم. مى شود گفت كه ما جر يان را كمى راحـت تر كرديم. دستور بازداشـتـ را هم گراور اججازه دارد تحويل دهد، كـه عـأشف يك هـمجننين جــيزى

است.
ــبازرس اينجا يك جییی...
ـ خوس، همهاش همين بود. آخ، بله، و دستور تفتيسُ براى خانه
اوسـت، يكى اينتجا و ديگرى در وستون.
ـ وستون، آيا هوران آنجا يِك خانه دارد?

منابع اطلاعاتى مخصوص خمردمان را داريم.

ــآخ، جيزى راكه مى خواستم از شـما سئوال كنم: آيا مى شـود لطف
 دگراسى در صورت ديدن شناسائى كنيل، خیلى خوربـــى اگر شـما در موتع جستنجوى گنج بهمن كـمك كـنـيد. مـن الان در گـالرى هـوران

- بازرس، روى حه حسابی فكر مىكنيد كـه هـوران مـى توانـــــه

تابلوهاى دگراسى را داشته باشُد؟ منظورم اينه كه، او بك تاجر است. و او اساساً جيزها را طبر دست دستور اشخخاص ديگر بهفروش مى رساند.


$$
\begin{aligned}
& \text { عجله كنيد از شما سبٍاسغزار میشوم. } \\
& \text { ــ بازرس، اين جا بِى جيزى... }
\end{aligned}
$$

 شـايد بعدأ بتوانيـم آن را برايتان توضيح بدهيمـ باشه، خيلى خوب، بازرس. - يسر خوب.

ـ فلج يك لحظه ديگر هم گوشى را در دستش نگهدانـيت. بعد آن را روى تلفن گذانُـت. جائى كه دستـُ قرار داشـت، مـرطوب شـــده بود. او جيزهائى را كه يـوشبده بـود، بـبرون آورد و در گـنجه اتـاق

مخصوص مهمان انداخته و يكى كت و شلوار يوشبد.
اندى، از داخل تختخواب سـئوال كرد: ـكى بود كه تلغن كرد
ـ اداره بليس، بازرس فلا>ن.
ـ تو دارى كجا مىروى؟
ـ آنها هوران را به جرم فتلى روت فراير بازديا
 ميگى.
ـ بله، اينطور كه معلومه او عقلش را الز دست داده. او در حاليكه در راهرو با عجله از كنار سيلوبا كه لباس شـب بهنـ
داشُت رد مـى شد، بهاو تنه زد.

ـ فلج، كجا مىروى؟ چحه خبره؟؟ آنجال، چچه اتغاقى افتاده؟ او موفع بائين رفتن از پلكان هم صداى فرياد زدن سيلويا ر! مى شنيد.

جلوى در يكى فورد جهار در سباه رنگ ايسـتاده بـود. يشت آن.
 كرد.
فلج كفت: ـ سارم گراور.
گراور ماشيمن را وارد جريان ترافيك كرد و گفت: ـ اسم من گراور

؟-
ـاسم من لاولانء است، ريجارد. ت. ولان.
 ربجارد. ت. ولان.

آدم بسبار فابل توجهى است.
 بود كه ريجارد. ت. ولان، آهسته بهزبان آورد.

فْ

در گالرى هوران باز بود. فلجّ مى دانست كه اين براى دستگاه تهويه
مطبوع گالرى، جه مقدار خطر دارد و فوراً در را بــت.

 مادمازله.
ـآها، بالاخره او آمد، آقاى بِيتر فلهجر؟
فلج گفت: ــآنجا، روى سه باية نقاشی، يكى از از تابلوهاى دگراسى قرار دارد.
فلاين گفت: ـ فكرش را مـىكردم. مـيز تـحرير هـم بـهنظرم بـدك نمى آيد.
فلج در حاليكه دستهايش در جيب شلوارش فرار دار داشت، ميان ميز
 اين تابلو را دارد بهاين معنى نبست، كه او بقيه تابلوها را هم داشـــنـه

فلاين در حالِيكه بهآهستگى جايش را از بشـت ميز تـحربر تـرك مىكرد گفت: ـ فكر مىكتم كه دارد. با من بيايِد تا نگاهى بهاطراف بياندازيم. آيا شما تابلوهاى كنت دِگراسىى را فوراُ خواهيد شُناخـت؟ - بله.

ـ خـلى خوبه، بِس برويم.
ـ بازرس، اين تابلو ايـنتجا است، بـراى ايـنكه مـن بـراى ديــنتن خواهش كرده بودم. هوران نرنيب آمدن آن را با هوايـيما از تكـزاس داد. اين تابلو بهمردى بهنام كووانى تعلق دارد. - مى فهمـم. فلاين جلوتر از بقيه حركت كرده و حالا داشتت سوار آسانسور كو ج؟ک مى شد. در حالِكه آنها بهسمـت بالا مىرفتند، فلاين بهطرف فلج برگشت و برسيد: ـ خيلى خوب، حالا ما دقيفاً دنبال حه
مى گرد ديم؟

ـ در اين لحظه، بانزده تابلوى نقاشی، و يکى اسب از الدگّازه. يـى محسـهـه.

آنها از آسانسور خارج شده و به يك اتات نشيمن فوتالعاده زيبا و متناسب كه با يكى ذوتَ و سليقهُ دقيتَ و حساس مرتب شده بوده، وارد شدند. فالين گفت: ــيا محشر نيست؟ يك طوزى مى توانم بفهـهم كه اين مرد مى خواسته جیيزهايسش زا نگشه دارد.
 برسيد: ـآيا تابلوهانُى كه ما در جستجو يشان هـستيم، وجه مشتركى با با هم دارند؟
فلج جواب داد: ـ نه، آنها بهاعصار تاريخى متفاوتى تعلت دارند، قيمـتهاى متفاوتى هم دارنل. اغـلب آنـها از آتـار نـعاشان ايستالبائى

هستند.

هستند.
وقتى كه آنها دوبـاره وارد اتـاق شـدند، فـلـَ مـتوجه تـابلوئى از
 مىرسيدند.
فلاين برسيد: ــدر جستجو هـستد!
ــبله.
در اتاق كو جكـ مجاور، يكى ميز تحرير قرار داشت كـه بـالایى آن
 رودخانه كه بهصورت يك جاده، نمايان بود.

 واقعأ باعث خوشحالى است و خيلى هم آموزنده.
 خواب در آخرين طبعه ايستاده بود. صـورت كشــيده: او، در حـالت نااميدى كشيدهتر بهنظر مى آمد و چر از سئوال، كه مربوط بها بآينده او ور اريابش مى شد.
فالاين گفت: ـ آها، آنها بهاتاق خـواب هـوران وارد شـده بـودند،
 طبيعى روى ديوار قرار داشت.
 است. اين مطمئنأ سليقَه شخصى خودش برد بوده. فلج بهعنوان تفسير گفت: - مىبينيد، بازرس، هوران مالك هـيـِ

تابلوى باارزشى نيست. اغلب تاجرها همينطور هستند، آنها فتط با اين خيزها تجارت مىكنند و بعضى ها هم در كنارش خـيزهانى براى خود جمع آورى مىكنند. فلاين گفت: - مى فهمـم.
خدمتكار هوران تمام وتت خودش راعقب نگه داشته بود. حاللا فلاين رويش را بهسمت او برگرداند و برسبد: ــاتاق شـما كجاست؟

ـ يك طبفَه بالاتر، آقا.
 ـ البته.
ـ آنها بهطبقه بالا رفته و وارد يك اتاق خـن

 در همان طبقه يكى اتاق زير شيروانى قرار دانـي
 كهنه انباشته شده بو دند
فلاين يرسيذ: ـ آيا اين تابلوها معنى خاص مى دهندند؟
فلج جواب داد: ـ نه.

فلابن از خدمنكار سنوال كرد: ـ آيا در خانه گاو صندوقى وجود دارد؟
ـ بله، حِائين در دفتر آقاى هوران.
 آن بنهان كند.
-
 متأسفم. آيا مدت زيادى است كه براى او كار مى كنيد؟
 ـ اين اتفاق بايد براى شما يك شوك باشـد آنها بهحركت خود ادامه دادند، اما خيزى بيدا نكردند كه بتواند بهآنها كمك كند.
بالاخره نالين گفت: ـ هيجى، آيا جيزى هست؟






شروعو بهر در ماشتن دكمهنماي منتظر بارانها بود. كرده بود.





 آيا شما تأ بهحال در وستون بودهايد؟

فلج گفت: ـ نه.
گراور در تمام اين مدت فكر مىكرد كه شما مقصريد، آره گراور؟؟ او ترجيح داد كه جوابى ندهد.

اميدوار بودم كه شما بالاخره اقرار كنيل، اما هربار اششنباه مىكردمر.
فلج گفت: - من هنوز هم مى توانم اين را جبران كنم.

شد.
فلاین خنده خفيفى كرد و برسيد: ـ منظورتان جَيست؟ ـ هوران ابداً نمىتوانسته كه روت فراير را بكشد.

ــاما او اين كار را انجام داد
ـاما جطورى؟







 يكى تابلو از كلكسيون دگراسى را جستجو كند.

 نكردهاند.

ـ خوب، من هم تحقيق كـردم. مـن از او يـرسيدم كـه جـه جـور مجلهاى را مى خواند و او گفت، نيويورك تايمز را. و اين داستان در ار امر


سخنگوى خانواده دگراسى در آنجا ذكر شده بوده است. . ـ آره، جوان، مى شـود گفت كه روزنامهها بهشما خيانت كردهاند. اما ناراحت نباشبد، شمـا اولِن نفر نبستبد.

- يس هوران و آقاى كووانى بايد سرشان در يكى آخور باشد
 رفته است، جلو برود و خودش را توى دردسر بيندازد، فـنط بـراى اينكه از شخص ديغرى حمايت كند.








ـ خوب، آره.



 ادامه مى داده، بهروت گفته كه در دانشگُاه هاروارد تدريس مىكند، او

خودش را پيش هوران مانند اينكه كنار عموى عزيزش است مطمنن حس مىكند.


كجا هستند.
ـ ناممكنى وجود ندارد! صبر كنيد و ببينيد كه جريان جطور بيس مى رود: بنابراين او با روت فراير بههتل او رفته و آنجا منتظر مى او لباسهايش را عوض كـند. ايـن مـوضوع فـرصت ايـن را بـهشما
 است كه شما بهعنوان يكى مسافر تنها، حتماً براى غذا خور انوردن بيرون خواهيد رفت. و شما هم اينكار راكرديد.
 مىرفت، هدايت كرد.
فلح گفت: - يك بيشُوئى كامل.
جلوى آنها، نور حراغهای قرمز عقب يكى ماشبين بارك شده نمابان
شد.
ــراور، آيا اين بليس است؟
ـبله، آقا.
ـ آنها منتظر ما خواهند بود. اولاً آنها بايد دستور تفتيش را تـأيِد


بگرديم.
گراور بششت ماشبن بليس اداره ثليس وستون نوقف كرد.

متعلق. بهخودش معرفى كرده بوده مى بردي از ماشين ديگر يكى مرد به سوى آنها آمد.

فلج گفت: ـ فلاين، هوران كليدى براى آبارتمان نداشته است! ـاوه چرا، او يكى داشته است. هنگامى كه چچند سال بیشی خانواده كانرز بهمسافرت رفته بودند، كانرز هوران را براى احياء تابلوهايش،
 كليد دريافت مىكند، و حهه كسى بهاين فكر مى افتد كه تقاضاى بس

 مى ديد يد كه من جقدر كليدهاى مختلفى در كشوى ميز تحرير هوران بيدا كردم. واقعاً تعجب مىكرديل. (فلاين بهجلو خـم شـر شد و بهآن مرد گفت، سلام!) ــبازرس فلاين؟
ـ بله، من هستم. ـ يليس وستون، كابوت، بازرس. شما مى خواهيد با دستور تفتيشى كه داريد، بهداخل خانه هوران برويد؟ - بله.

ـ ممكن است دنبال ما بياييد؟ ـ بله، سركار كابوت.
 - جــريان از ايسن تــرار است، فـلـج، شــما فكـر كـرديد كـه او را فريب دادهايد اما در عوض او شما را حسـابى تـوى مـخمصهن قـرار داد. و او ايـــنـكار را كــرد، فـغط بــراى ايــنكه او روزنــامه نــايمز مى خواند.



مى شدند، بنابراين اين بازى كوجكـ را طراحى كـرد. او بـايد خـيلى
 او ظاهر شديد.
ـ شما خيلى بهمن لطف كرديد كه كه فوراً مرا بازداشت نكرديد.



 هوران طى كردند.

 نمى توانيم، صحنه هانى جنايت را بازنازى كنيم -و و بعد آنجا را را تميز و
 شخصى اگر هنگام شب در آبارتمانش يكى زن زيبا و مرده را پیدا کند،
 مى گذارد كه باشد.
ـ خوبه كه آن شخص شـر شما نبوديد، فلاين.
 اششخاص اونيفورم بوش جلوى خانه هوران منتظر بـودند. فـانين دستور تفتبش را به كابوت داد. ـ بهعاوره، امشب اينجا يك كسى سعى كرده كه وارد خانه هوران شود.
فلاين گفت: ـ آها، اسعى؟؟ ـ بـله، آقـا. ايـنطور كـه مـعلوم است، دزد يـا دزدان، اصـلاُ وارد

خانه نشده بـودند. احـتمالأ صـداى زنگـ خـطر آنـها را فـرارى داده
است.
ـ خوب، كه اينطور، و از كـجا تـمام ايـن خـيزها را الــنقدر دفـيق
مى دانيد؟




شبانه به گردش رفته بوده.
ـاو حتى قبل از ما بهاينجا رسيده بود.
ـ آيا ممكن است كه او خودش، خودش را غـارت كـرده بـاشد؟


شده باشد كه ما بهدنبالش هستيم؟
فلج گفت: ـ جطور مى بايستى اين را بداند؟
 بس حالا برويم بهداخل نيل خانه.





 مدت قبل بوده است. در انتهاى یلكان، فلاين رويش را با بهسوى فلج برگرداند و گفت: ـ گمان مىكنم حدس من درست باشـ بـد كه در ايـن ساختمان جيز بالرزشى بيدا نمىشود.

در حاليكه آنها در حال روشن و خاموش كردن چحراغها از ميان اتاق
 يك طعمه عالى براى بردن وجود داشته باشد، اما اگر هر دزدى كه يك هحنين قصدى بكند، درست مثل اينست كه بهداخل يك استخر بدون آب بريده باشد.

 در آن قرار داشت، رفتند. فلاين در گنجه را باز كرد و گفت: ـ آها، اينها
 شدهاند. و اين جا در وسط و همجننين در دو طرف، هـيـج آــرى از گردوغبار نيست. آيا مىبينبد؟

تابلوها ايز، جا بودهاند؟
 كابوت چرخحبد و پرسيد: ـ آيا آقاى هوران كاملأ مطمـُن بود كه از اين

جا هيتج حبزى كم نشده است؟ ــبله، آقا.
ـ ـو شها خودتان با او بههمه جا سركشى كرديد؟
ـ بله، آقا.
ـ ـ آيا در اين ناحبه زياد دزدى مى شود.
ـ در اين ماه ففط سه دزدى در اين خيابان انجام گر انرفته است.

 ايستاده بودند كه افراد بليس بـوستون در را مـهروموم كــنـند، فـلاين

متفكرانه گفت: ـ بهنظر شـما، از ايـن خـانه بــهجه مـنظورى اســتفاده


است.
فلج گفت: ـشايد او اين خانه را بهارث برده و نمى دانسته كه بايد با
آن جكار بكند.
كابوت دوستانه سرى بهسوى فلاين تكان داد. كار آنها تمام شده
 بهآقاى هوران جه بگوتيم، اگر. از ما سئوال كرد كه جرا ما ما نحانه او را تفتيس كردهايم؟
فلاين جواب داد: ــ آقاى هوران از شـما سئوال نخواهد كـرد، مـا مدتى قبل او را بهجرم قتل بازداشت كردهايم.


 تابلوها جكار كرده است؟
 مادوكس براونه بهاندازه كافى قانع كننده نبودهايد.

 هوران معتبرتر از دلايل برعليه من باشـند.


 يك مرد ديگر را داريم. طبيعى است كه ما فكر كرديم كه سومين اثر

انگشت متعلت بهآقاى كانرز است، اما اثر انگشتهای او هيج كـجا ثبت نشـده است، او در ارتش نبوده و هرگز تماسـى هم با بليس نداشتهـه


 افتادم، كه شما از علت واقعى بودنتان در اين جا برايم نقل كرديد. و آنها هم درست و مناسب بودند. تمام ساختمان از از آن بر بود برد آ احتمالألا


قرار بگيرد.

ـ آيا او مى داند كه شما اثر انگشتهايش را را داريد؟
ــاوه بله، او بههمه خيز اعتراف كرده است.

- يس بالاخره شما جیزي راكه مى خواستيد، بِيدا كرديد.
 من و افرادم ديگُ احتباجى بهاين نداريم كه وقت زيادى را جلوى ميز قاضى بگذرانيم. ـ آيا شما امروز بعدازظهر كه من بيش شما بودم، از جريان مطلع بوديد؟
ـ بله، عزيزم، متأسفم كه بهشما دروغ گفتم. حالا ديعر جريان دارد
بهسرعت بيش مىرود.
 كاملاً بزرگ هستيد؟
 كاملاُ موٌ ثر است.

 شود با فلاين دست داده و گفت: ـ من با يك يليس واقعاً بزرگ آشنا

فلاين گفت: - من هـمينطور آهسـته يـاد گـرفته و بـله بـهـبله بـالا
مىروم.

## 

سه شنبه صبح ساءت ده ونبم زنگ در زده شـد. فلجّ يكى مدت



 با احتباط روى ميزى كه ميان دو نيمكت قرار داشت گـريا
 تيره و يكى كت و شلوار فهوها
 مناسبش نمى زدند. فلج بهاستقيبال او رفت: ـ سـلام منتى. آنها با هم دست دادند. لبخندى كه بر روى صورت فلج نتشَ بسته بـود بارد بـهاو

 بالتوى تبره منتى راگرفته و در گنجه آويزان كرد.) بهغير از اين، جنازه

تو را هم حند روز بيش پیداكردند.
 بههم مى ماليد، وارد اتاق شد، او بهآب و هواتى مرد عادت نـاشاشت.
 آهسته گفت: ـ دوست من.
فـلـج هــم روبــرويش نشســته بـود و در حـاليكه اوْ قـهوْائى را مىنوشيد، نگاهش مىكرد.

 (او قدرى مكث كرد.) جه كسى تابلوها را دزديده؟ زنم؟ يا دخترم؟



خحيره شده بود.
ـ متأسفم، منتى.
فلج آخرين جرعه فهوهاش را نوسُيد و فنعجان خالى را در ســينى

منتى گفت: - من مى دانستم كه يكى از اين دو نفر ترتيب اين كار را
داده است. اين جريان از لحاظ زمانى ايدهآل برد. و. از جهت ايـنكـ
 مطمئن نبودم، حيون افراد خـيلى كمى از وجـود ايـن تـابلوها بـاخبر بودند. سيلويا با من در اتريش بود و آنجلا اينجا در مدرسه. - مى دانم.

منتى فنجان قهوهاش را روى ميز گذاشت. فنجانن هنوز نيمه بر بود.

[^0]- من از تو سباسگزارم فلج كه دوست من بـودى و بـهمن كـمك

كردى.
ـ د در اين مدت كه موقتاً در خارج از كشور اقامت داشتنى، جطور
گذشت، راحت بودى؟




جديدى بيدا كردم.

- مى نوانم فكرش را بكنم.

ـ و حالا آن دوتا كجا هستند؟
 خداحافظى و بدون آدرس.
ـ منظورت اينست كه هر دوى آنها اينجا بودند؟
ـ هردو!

- زير يك سقف با توب؟
- جرا آنها اينفدر با عجله از اينجا رفتهاند؟

 كردهاند، من اين را نمى دانم. مطمئناً اندى شنيده كه هوران بازد انـي

شده است، ز هـمين موضوع او را وادار بهرفتن كرده.
ـ آيا حال آنها خوب است




تابلوهاى پيكاسو را هم رـليس بـههنوان مـدرك ضـبط كـرده است. احتمالأ تو ديگر هرگز آن را نخواهى ديد. مـگر اينكه قصد داشُسته باشـى
 بله، و همين طور ما مجسـهة اسب (دگگاز، را هم داريم. منتى در حالِيكه بهحرفهاى فلج گوش میى وردد، فنجان فَهوهاش را با با حواسسى يرت بهاين طرف و آنطرف مى خرخاند.
 گرم شدهای، ديگر جيزى جلوى ما را براى حركت بهسمت نيبويورك

> ـ منتى بها اوعق كار تكيه زد و و بهسقف فلج؟ جشـم دوخت.

ـ به خاطر عشّق، منتى، عشَق بهتو. گمان مىكنم كه براى اندى نه

 شامل حالش مى شُود. اما تو دوباره ازدواج كردى او او براى من تعريف
 زد و جقُدر او از اين كار عصبانى
 شدهاى و كارى را كه او اميلدوار بود انجام دهى، انجام خواهى داد اما، زمانى كه او اينجا، يعنى در آمريكا بهمدرسه میى رفت تو با سيلويا ازدواج كردى. اندى حالا ديگر يك دختر كوحكى نبود، او حالا مطلقاً
 جشّههأى او، در تمام اين سالها، تو يك جيزى را از او دريغ كردى، عشت و محبت را. بس او فكر كرد كه جه جيزى را مى نواند از تو بغ غبرد

تا بتواند با آن واقعاً بهتو ضربه بزند - و بهفكر تابلوها افناد. ــمان نمىكنى كه او اين كار راكرد، چون فكر مىكرد كه ممكن است سيلويا آنها را بهارث ببرد؟



 مطمئن هستم.
ـو آنجلا مى، خواسته كه تمام تابلوها را دا داشته باشـد؟

 آرزوى قلبى اندى بود.
ـ او جطور ابنكار راكر.د، اين دختر كوجك؟؟

 در كمبريج بوده. آن در طرف ديگر رودخانهانه فرار دارد. و اين را هـم نمى دانستم كه هرادكليفه، و وهاروارارده) بههم وابسته هستند. عوران معلم اندى بوده است.

 شنود، فقط به ين خاطر كه تو دوست نداشتى كهي بهر بدرت دوباره ازدواج كند، مگه نه؟ ـ در اين مورد حت با تو اسـت، اما هوران نزديكى بـهورشكستگگى

ـآبا از اين موضوع مطمئن هستى؟

 از اين موضوع قبل از اينكه بهاينجا بيايم اطلعاع داشتم.




 اين است كه أرتباط آنها فقط مناسبات شاگرد و معلسى نبرده؟

 اتفاق مى افتد. بس هوران تابلوها را دزديده؟؟

 نسخه از كاتالوگىها جلوى جشم





 لبخندى بهخودش زد.

## Star of Hunan Jade *

ـاينكه دراين حركت ديوانه كننده بهسوى ليورنو، واقعأ جه جيزى
 بودى، او همه چيز را برايت اعتراف انـ مىكرد.



 بازداشت مى شود. عزيمت اندى، عزيمت سبلويا.

فلج جرعهاى از قهوهاش نوشيد. منتى گفت: ـو و بعد ورود منتى انـي ـ در اين لحظه زنگ در به بصدا درآمد



او از داخل آيفون برسيد: ـ شـما كى هستبد؟

داشت، تا متوجه جيزى كه شنيده بود بشـون ديرد.

- من فرانسيس فلاين هسنم، آقاى فلهحر انر. ــاوه، بازرس؟ - خوبه كه هنوز مرا به انخاطر داريد





پِليس است.
منتى فوراً از خود عكس العمل نشان داده و با يكى حركت برازنده از جا پريد و پالتويش راكه فلج برايش نگه داشته بود، بوشيد.
 ـ مـعلومه كه مى توانمه. ـاين كلِدها متعلق بهه يكى ماشـين بارى سِياه رنگگ با مارك شورولت هستند. وقتى كه از خانه خارج شدى، ماشُـين در سمت راست قرار


ـ آره، فكر میكنم.
ـ آدرس كانسر را جِطور
ـ آن را يادداشت كردهام.
ـ او امروز بعدازظهر منتظر تو است. و حالا با مـن بـيا بـيرون، و طورى عمل كن، انگگار كه مى خواستهأى كه به هر حال براى رفتن از من خداحافظى كنى. زنگگ در زده شـد.
فلج در را باز كرد: ـ صبح بحخبر بازرس.

 گربه برت مىزدند. فلَ فشارى بهآرنج منتى آورده و او را بـهسمت جلو راند. بازرس، مى خواهم يك دوست از ايتالِيا را بهشما مـعرفى كنمه، گويسبه گروكولا، او ملاقات كوتاهى از من كرد.
فلاين نگاهى بهمنتى كرد، بعد دستش را بهطرف او دراز كرد: ـكنت كلمنتـ آربوگاستس دگراسى، اگر اشتباه نكنم؟ منتى حتى يك لحظه هم درنگگ نكرد. او با فـلاين دست داده و

كفت: ـ خوشحالم كه با شما آشنا مى شوم، بازرس. ـ فلاين رويش را بهسمت فلج برگرداند و گفت: ـ آيـا ايـن عـالى


نمىكنم.
ــاين واقعاُ اعجابانگيز است، بازرس.

همحتنين خبرى را همين حندى قبل نشـنيدم؟ ـ مطمئناً شما اشتباه، نشنـبدهايد، بازرس.
 باشد، اين جا ايستاده است؟

- من در راه رفتن بهفرودگاه هستمه، بازرس.

 فلج گغت: ــاو توانسته است كه إن فرار كند.

 باخبر باشند، از طريق سريعترين راه حالا در راه رُم هـر هستند فلاين گفت: ــآها، و مرده بو دن جه حالى
 صورت امكان در فرودگاه بهآنها برسم.
 خانوداء خود داشته باشيد. فلج در را باز كرده و بعد بهفلاين گفت: ــدر در اتاق نشـيدن هنوز قهوه هست، بازرس.

او در آسانسور را براى منتى باز كرد. در اين فاصله فلاين بهاتـاق نشيمن رفته بود.
 بهوسيله بُسـت، منتـى
منتى كه حالا بشت در نردهالى آسانسور بود، يكى هيس گَفت و
چرسيد: -و با ماشين جكار كنم؟

بعد از ديد فلج خارج شد و به به ائين رفت.


فلج گفت: ـ يكى برايتان مى آَورم.

فلج گفت: ـ منهم اصلاُ انتظار شما را نداش انستم.

 مى توانيم بهدنبال تابلوهاى دگراسى بگر كـرديم، داريد.
 - جداً ؟

ـ بله، من همه حيز را براى منتى تعريف كردمر.
 جلوى در ايستاده است، مغه نه؟

 ـ و وَتى كه من آمدم، آنها رفته بودند. احتمالاً آنها اخبار جديد را

شبانه دريافت كردهاند.

بالاخره نامزد شما است.
ـ خوب، اين را مى شود درك كرد، بالاخره دوباره زنده شدن منتى
يكى واقعةُ بزرگ بوده است، بازرس.

ـ در كنار (سن سباستينهـ

- با افكار بريشان؟

ـ نه. آنها او را الز يك ماشي انـين بِياده كرده بودهاند.



ماه نانِيد شده بود، اينطور نيست؟
ـ تـريباً.

(فلاين بهقدم زدنهاى خود در ميان اتاق خاتمه داده
مى منيد كه در حال حاضر كلكسيون دگراسى در كجا قرار دار دارد؟



ـ شما از او سئوال كرديد؟

- بله.

ــاما جه كسى حرف يك قاتل را باور مىكند.

ـ هوران دقيفاً جه گفت؟

-و از اين مرد تكزاسى، منظورم كووانى اسـت، جيزى نگفت؟ ــ او مى گويد كه جنين شـخصى را الصلأ نمى شناسد. ـ اين ديگه خيلى عجيب است. يكـ معما، بازرس.
 چرا ديگر او مرتكب يك جنايت شده است تا شما را با بهآن متهم كرده

و از سر راه بردارد؟



 همه جيز سرجايش است، من فورأ اين تصور را مىكردم كه تـابـلو را شما دزديدهايد.
فلج گفت: ـمن هنوز هم مى توانم حاى درست كنمه، آب فورى داغ مى شود.
ـ نه، متشكرم، من بايد بروم. فلاين بهسمت در رفت و گفت:

 دزديده شده است يعنى جه.
 فلاين دوباره برگشـت و گفت: ــآدم تـو ايـن دوره و زمـانه ديگـر زندگى خصوصى هم ندارد.
 برگرداند: ـ يك جيزى بهخاطرم آمد، من اطلاع بيدا كردم كه شـهما در

آن بعدازظهرى كه ما را توى تور انداختيد، حكار ديغرى انجام داديل. ـ ــدأ ؟



 خريده و يكى فورد اجاره كنبد، هر دو را در يك روز !



 مى دادم.
ـ بله، مى بايست اين كار را مىكرديد. ماسِين كى دزديده شد؟ ـ خوب، تفريباً فورى.

كرايه كرديد؟
 ـ خداى من، بله. من كامالً فراموش كرده بودم كه اين در شأن شـا شما
$\qquad$
ـ ماشّين بارى يكى دو روز بعد دزديده شد. من آن را جلوى خانه
در خيابان بارك كرده بودم.




روشن. مدل بارسال، با شماره \&VI_VVY ها آيا همين است؟ ــبله، همين بود.


مجسـمه يكى اسب.
فلج جواب داد: -و همينطور هـم مناسب براي اسكى.
فلاين در را باز كرد. من فوراً دستور جستجوى اين اين واگّن بارى را را

 اينكه اين ماشين در ظرف جند ساعت بیدا شـوده، وجود دارد.
 ـ آخ، براى يكى دوست، اين كار را باكمال ميل انجام مى دهم.
 ساعت يك ربع بهدوازده بوده سهشنبه. او دقيقاً يكى هفته را بيهوده

 قسمت عقب ماشين بارى بيرون مى آمد.


 ـ الو؟
حالا منتى با خيالى راحت، قفل در طرف راننده را باز كرد. حدائى گفت: ـالو؟
فلج در حالى كه داشـت باوحشت بهبائين نگاه مىكرد گفت: ـالو او حالا مىتوانست سر فالاين را ببيند، بازرس همين الاذ از خانـه

ببرون آمده بود. منتى بشت فرمان نشـست.
صدائى گفت: ـ بله، الو؟

فلاين در فسمت صندلى كنار راننده فورد سباه رنگ نشستى
ـبله، آقا.
از لوله، اگزوز هر دوى ماشينهانا، حالا دود بههوا بلند مى شُد.

ببخـــيد، اسم شما حيست؟
ـ منتى بدون اينكه سرش را برگرداند و با با از آبينه استفاده كند، از از



بست و صداى ترمزها را كه تا آنجا رسيده بوده شنيد.


 كه گاهگاهى رانندگى مى كند بود، واگن بارى دوباره حركت كرده و

 اسكورت داشت. فلج همانطور دم بنججره ايستاده بود تا اينكه هردوى ماشينها از محدوده ديد او خارج شدند.
 آن را رها كرد.

- ببخشـيل، اسم من فلهحرد است...

بایِان

## 《مإ

 بهآٓبارتمانى كه اجاره كرد دامايد ميرويد، و درست در اولين شب يك ديختر زيبا رال

فلج كَفت : - بله. بيدا مى كنيد؟

بازرس فلاينّروى صندليش به جلو خم شد
＂（فلهجر اين بهاين معنى است كه شها نمى خواهيد فوراً اعتراف كنيد؟＂）

 بائستى كه خودش قاتل را بيدا كند．



[^1]
f．



[^0]:    * Caunt Arbogastes Clementi de Grassi

[^1]:    ISBN $964-90984-0.2$

