

# الين كثاب ترجمساى است ان. 

## MURDER

## IN THE

ments

## by: AGATHA CHRISTIE

نام كاب : : جنابت در مبتع مسكونى و بلك سرتّت باردنكرنى منرجم : : نريد جوامركلام


 نويت جاب: اول نانشر : انشـارارات بايرز تمام حغون براي انتشارات بايز محفوظ مىباند.
جنابن ر مجنع سسكونى
بئرا الر

خروب بكى از روزهــاى ماه نواميــر، جـب، رئـس ادارو كــــامى انكلستـان به اتغـاق دوست كوحكانداندام خود هركولبوارو در يكى از




 به صحعنه آسمان مى دادند، صداى انفجار ترقهـا با منظره يراكندهـدندن زتجيرهماى آتش ممامنكى جاليى بهوجود مى آوردند . جب و بوارو تدم زنان خيابانها را طلى كرده به بك مجتمع مسكونى
 لندن را مر خحو جاى مىداد . در كنار اين مجتمع صداى آتشبازى و
 حرفه خود كفت:

- امسبب براى انجام يك جنايت، شـب مناسبى است جهون كسى صدانى انفجار شـليك كلوله را نمى شـنود! ولى من برحسب تجربه خود ديدهام كه جنايتكاران معمولأ از جنين فرصتى استفار نـياده نميكنتد! جب بازرس كل سرى تكان داده كفت:
- بوارو، راستْ من خـيلى دلم مى خوامـــد تو مرتكب يك جنايت بشوى و من آنرا كثُفـ كنم!
ـ مطـئن باش اكر من مرتكب جنايتى بـنـوم نه تو و نه هيّيج كس ديكر
 صورت گرفته!
 خداححافظى كرده، هريك از آنان به راه خـود رفتـند .

ساعت • 1 صبح روز بعد زنگ تلفن منزل بوارو به صدا درآمد :
ـ ـ الو، بوارو خودت مستم . مستى؟

- من جِب هستم، يادت مى آيد ديشُب در كنار مجتمع مسكونى باردزلى قدم مى زديم؟
ـ بـله، بادم مى آيد
- يادت مى آيد كه كفتى امشب شب نـب كسى صداى شـليك كلوله را نمى شــنـو؟ ـ ـ بله، خوب بادم مى آيد.

 يل گلوله به زتدكى خود بابان داده است!




 ـ درست الست.

بوارو درست موتعى به مجنمع رسمد كه جب به اتفاق سه بليس تازه

 مردم را كنار مى زدند، بوارو و جب صلام و عليك مختصرى كرده و با رامنمايع يك مامور وارد مجتمع شـدند و از آنجا مستقيمأ به منزل شـمارو
 اين منزالى كوحك داراى دو اتاق در طبقه ممكف و ويك اتات در طبقه بالا بود، بكى از بازرسـان بليس كه تبلغُ آمده بود در بالاى بلَّكان تنـع و باريك ايـستاده منتظر بازرس كل برد. به محضض ميُـامده وى با صـداى

بلند از مهان بالا كفت:
ـ بـرمائيد اينجا فربان




كرده حنبن كزارش داد :
 در اين آبارتمان زتدكى مى كرده، دوئيزه پلندرليت روز كذئنه خحارج از از
 دوستش در خانه حيرت كرده مبس به اتاق خود (يعنى ممين اتاق) آمده الست، بعد از بلهما بايِن رفته تا سراغ دوستش را بكيرد، درِ اتاق خانه آلك از داخل قفل بوده، بلندرليت دوستش را صدا مى كند ولى جـلى جوايه





جنايت در مجنـع مسكنى / 9

حالى كه گلولهاى در شقيتهاش شُلبك شده بود، يك هفتتير وبلى
 بازرس كل يس از مُنيدن اين سـنان سرى تكان داده هرسيد : ـ حالا خانم بلندرليت كجاست؟ بـ
 ـ اول من بايد برت، بزئـك قانونى را بيـنم . جب و بوارو رامـرو را طلى كرده، به اتاق محل وتوع حادئه رفتند . مردى بلندتامت و ميانسال وسط اتاق ايستاده برد، جبـ رو به او كرده
ـ سلام برت، جه خبر!


 نفس عميق كنيد، بعد از آن با دتت مـبحيز را الز نظر كذرانيد . در كوثه اتاق جسد زن جوانى بر روى زمين افتاده بود، آشّكار بود

 و صورتش أغشته به خون خشَك شــده بود، كه دنباله آن مـم به كف اتاق ريخته شده بود، در دست راستش مفتتيرى به صورث آزاد و شـل قرار كرفته بود، زن جوان لباس سبز تبرورنكى دربرداشـتـت وتى جب خوب اين منظره را تماشما كرد روبه هزثشك كردهـ، برميد:
 خود شليك كرده و در نتيجه به زمين افتاده، در و ينجرهها هم از داخلى بسته شُده. . . - خوب اينها كه اششكالى ندارد .

ـ بله اشكالل جاى ديكر الست، يكت نگامى به مفتّتير بينداز، من به آن دسـت نزدم تا انگشتنگــارى بشـود، مفتتير در دست دخترك

 نــليك شـده ، اشكال در مـمينجاست! جب يك بار ديگر به هفتتير و محل شليك كلوله دقت كرد بعد سر

برداشنه، كفت:

 راست خود را بييجاند كه لوله هفتتير بر روى شفيفه خحب برسد! ـ كاملا عمينطور است، اكر كسى با هفتتير در دست راست، دست خود را آنقدر بييجاند كه به تسمت خچب سرش برسمد، ديگر قادر نبسـت شُلبك كند.

- يـس ظاهراً شُخص ديگرى گلوله را شـليك كرده و وانمود كرده اسـت كه دخترك خودكثـى نموده .

جنايت در مجنمع مسكنى / 1
 وقتى ما، در زا شُكسنـيم : وازد شُديم كلبد را بيدا نكـرديـم! اكر خحود

مقتونُ در را از داخلِ تنل كرده لاججم كليد بايد داخل اتاف بانــد - بله تاتـل انٌتبـاه كرده، فكر مى كرده كــى متوجه كم شُـدن كليد نـخواهد شد .
در تمــام اين مدت بوارو جشـم از جســد برنمى داشُت و با دقت
 دتت دست راست مفتول را نظاره كرد، بـاعت جوامرنشـان كرانبهايى به


به ساعت زد و بعد سر برداشـت و گفت:
ـ عجيب است.
جب از وى برسبد :

- خيال مى كنى راز و رمزى در اين ساعت باشـدب؟

ـ المكانش مست
بس از آن بوارو برخـامـت و متــوجه ميز تـعرير درون اتاق شـد. آن ميز زيبايى بود كه بر رويش نوشَـتافزار قرار دانــتـ. در وسط ميز يك دفتر يادداشت براى حركنويس نامه و مطلب قرار گرفته بود، در طرف جب دفتر يادداشـت ظرف كرجكى بود كه در آن تعدادى تلم و مداد وجود دااشتـ. در طرف راست دفتر بادداشت نيز يك تقويم زيبا برد كـ روذ و هفته و ماه و سـال را نـــان مى داد. بوارو يكى از قلمها را برداشـت

 حهار و ربع از كار انتاده است، اينجا هم بايد نكته مرموزى باشد .






 كوكتيل بارتى در مُب سوم نوامبر. ديكرى يادداشتى بود كه تراد مامات
 شركتهاى مختلف مـم ميان آنها ديله مى شـد . جب كه متوجه كار بوارو بود كنت: - جيز مهـّى ميان اينها نيستـ.
 ـ منظورت ابنستكه كسى كه مى خوامد خودكشى كند يادداشتى از

جنايت در مجتمع مسكنف / Ir

خودش باتى مى كذاردب هبله، كاملْ ممينطور است
ـ خوب، اين مم دليل ديگرى كه او خودكشى نكرده المت، حالا

آنتاه جب دسـت بوارو را كرفته از اتاق بيرون آمدند، بوارو در مـمان
حال رمتن مـ جـشم از ميز تحرير برنـى داشت.

## بنّرو

جب و بوارو از يلهما يائين آمله به اتاق بلندرليت رفتند، آنجا اتاقى بود بزرك و شبك با كاغذ ديوارى آراسته و مناسب، دو زن در اتاق بودند يكى جوان كه با خونسردى بر روى صندلى راحتى نشـسته بود و ديكرى ميانسال كه معلوم بود مستخدمه است و وظيفه تميز كردن اتاق را دارد، ، زن ميانسال با صداى بلند مشغول ورأجى بود . به محض ورود جبـ و بوارو دوشيزه بلندرليت رو به او كرده، گفت:
ـ بله خانم هـ يرس، كافيسـت، اين آتايان مأموران بليس هستند و مى خوامند با من حرف بزنتد . جب جلو رفته با ادب يرسيد : ـ خانم بلندرليت شـها هستيد؟ ـ بله، اين هـم خانم يـى يرس است كه برابى ما كار كار مى كند. مستخدمه دنباله حرفهايش را كرفته، كفت:

- بله . . . من دامُتم براى خحانم مى گنتم كه امــروذ صبـع وتمى . . آمدم . . . جب وسط صسبتـلـ دويله گفت:
 بازرس جيمسون شرح دهيد. بدينترتيب مستخفمه يرحرفـ از اتاتق خارج شـد، وتنى تنها شدند

جب روبه دوشيزه جوان كرده كفت: - من سربــازرس جهب هـــــمه مبل دارم هرهــه مى دانيد و هر

اطلاعاتى داريد برايمان نعريف كنيد .



را برانداز كرده هرسيد :
ـ المروذ صبع جه ساعتى به اينجا رسيديلـ


می يرس هنوز نيامده بود .
ـ اين خانم اغلب دير مى آيد يا دير آمدن امروزه اتفاقى بود؟


كرد هـه اين زنها از ممين قماشـند .


- بيـ از يك ماه السـت

ـ بـسيار خوب، به حرنهايتان ادامه دهيد .


جنايت مر مجتى مسكنی /V

مستخدمه منوز نيامده بود، به اتاق خودم رفتمه بعد از هجند دقيقه فكر كردم به سراغ دوستم باربارا يعنى خانم الل بروم ، در اتاتشّ از داخل


بليس تلفن كردم .

## بوارو در اينجا وارد صحبت شـده يرسيد :

- بيـغشيد مادمـوازل، به فكـر نــا نرسيد كه از مـمسايهـا كـك
بخواهيد؟ در را بشكنبد و بينيد جه خبر است؟

زن جواذ با خونسرددى به جشُمان بوارو خيره شُد و بس از جند لـحظه

ـ نه، اين به فكرم نرسيد، به فكرم رصيد كه در صورت بروز واتصه ناكّوار هـيشـ بايد بليس را در جريان كذاشــتـ.
 ـ مسلمان - جون جوايه از داخل نتمنيديد فكر كرديد واتعه ناكوارى رخ داده؟

ـ شابد دوستان در منزل نبوده، يعنى در اتات را قَّل كرده و رفته!
 نامaاي، جيزى برايى اطلاع من مى كذاشت - و بادداشنتى براي شها نگذاشتـ بود؟
جب رو به زن جوان كرده برسبد :


كليد سرجايش بود و مانع مى شُد جيزى را بيـنم .

از اين جواب بوارو لبخندى زد و سرى تكان داد. بعل جب رو به زن
جوان كرده كفت:
 دوستـان خودكتى كرده باشـد .

- بهيج وجه .
- اين اواخر غم و غصه و ناراحتى نداشـت؟

ـ ـ نه
ـ ـــهما خبر دانـتهد كه او هفتتير دارد؟

و معييشه در كشوى كمدش مى گذاشت.

- جواز حمل اسلحه دم داشت؟

ـ كـان مى كنم داشتـ، مطمئن نيستم .
 جندوقت بود كه او را مى شُناختيد، دوستان و اقوامش جه كـــانى بودند

جنايت درمجتمع مسكن / 19
و بالاخره هر اطلاعاتى كه داريد بكوئيد.
ـ ـ مدت بنج سال بود كه او را مى شُناختمه، نتخستين بار در سنفر مصر


 دنبال كسى بودم كه بتوانم با او مـزخانه بشوم، باربارا تنها بود و براى اين كار مناسب. روابط ما با مـم بسيار خوب بود . - و اين روابط خوب ادامه يافت؟ ـ بله، مأ با مـم دوسـت شـديم در عين حالل مر كدام مـ دوستانى داشُتهم، باربارا تتى معاشترنى و بِجرشّ بود .

 آرمبتاز بوده است.

 يك يا دو سـال بعد از ازنواجشش فوت شده



$$
\begin{aligned}
& \text { اين بود كه من كتنر حر اين زمينه با او صـتبت مى كردم . } \\
& \text { ـ خانم الن كرفتارى مالى نداشت؟ } \\
& \text { ـ نه، مطلمن هـتم كه ندانـت. }
\end{aligned}
$$

.

- به كسى مقروض نبود؟

ـ خانم الن با مرد يا مردهانیى دوستـى ندانـت؟ - او نامزد شده بود، تصد داشـت با با مردى ارددواج كند .

ـ نام اين مرد جیى بود؟
 ـ مدت زبادى است كه با مـم آشنا مستند؟ ـ كمى بيئتر از بك سـال .

- جند وقت است كه با مـم نامزد شـاهماند؟ ـ دو، نه، نزديك سه ماه است. ـ تا آنجا كه شُما اطلاع داريد اختلافى بين آنها بروز نكرده است؟ ـ ـه ، باربارا از اين نوع زنهاى دعوانى نبود .
 - جمعه كَذشنه تَبل از اينكه به نعطيلات آخر منته بروم . ـ خـانـم آلن در شُهر ماند؟

- شُما خودتاذ روز يكشنبه را در كجا كِدرانديد؟
 - جه كــانى شُما زا آنَجا ديلدهاند؟ ـ ـ خانم و آقاى بنتينك.

جنايت درمتـمع مسكنی / rI

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ـمـين امروز صبح از يـش آنها آمديد؟ } \\
& \text { ــ بله، دتيفاً. } \\
& \text { ـ لابد صبع خيلى زود حركت كرديد . }
\end{aligned}
$$


 مدتى سـكوت برقرار شـد بعد بوارو از وى يرسيـد : ـ نظر شـخصى شما در باره آتاى لاورتونوست خيست؟ ـ مـگر ابن موضوع مـم اهميتى دارد؟


 جائى در اين دنـا دسـت و با كند .
زن جوان خـند لحظهاثى فكر كرد و بعد كُفت:
 ازخودراضى استـ.

- اينها كه نقطه ضعف نيـستـند!
ـ شــا ايتطور فكر مى كنيد؛

ـ بله، ممكن امت اينهـا در نظر مـها نمطهضمف بائند، در نظر خانم الل هم نقطهضعف بودند؟ ـ نه، باربارا ال زا بدون نتطهضعفت مى دبد، او را خيلى دوست

ـ شُما دوستان يعنى خانم الن را دومت مى داشتيد، شيفته اوو
بوديد؟
در اينجا زن جوان عصبى شد، دستهايش كره خورد، دندانهايش را بهم فشـار داد بعد با لحن مخصوصى كفت: - آرى من شيفته او بودم . جب وارد صـحبت شده كفت:
ـ يلك سنوالـ ديگر: آيا شـما با دوستتان هبيج كونه اختلافى ندامٌتيد، دعوائى، بڭومگوئى؟

ـ حتى برسر نامزدى با آقاى لاورتون؟

 زن جوان در اينجا به فكر فرو رفت و بس از جند لـطظه سربرداشته

با صداى ملايمى جواب داد :
 ـ مـئز آدمى كه از مركَ او بهره و منفعتى بيرد . ـ نه، درآمد او خيلى ناجيز بود .
 - راستش نمى دانتم، كوحكتربن اطلاعى ندارم . ـ دشمن نوع ديگرى نداشت؟ كسى نسبتبه او كينه و عنادى

جنايت مر مجتمع مسكنغ / Pr

ندائـت؟
 مردم دوست بود .

- بس باين ترتبب مى توانيم بكُويم كه خانم الن قبل الز مرك در وضع روحى خوبى بوده، گرفتارى مالى ندائتنه، نامزد شـه و از اين نامزدى
 كند، بنظر شـها مـينطور است؟
زن جوان كمى مكث كرد و بعد جواب داد :
ـ بله همينطور است.
در اين موقع جب از جا برخاست و كفت :
 كار دارم، ببـخـيد .
با اين گغته جـج از اتاق بيرون رفت و بوارو و خانـم بلندرليت را تنها
كذامـت .


 ناراحت اسست، خانم بلندرلبت سعى مى كرد خود را آرام و خونسرد نشان
 برسبل :

ـ مادمـوازل . جه موقعى شــــا ايِن بـخارى ديوارى يعنى شومينه زا روشّم كرديد!

- بـخـرث؟ ، آه بله، بخارى را صبع همين امروز وتنى وارد شمدم روشت كردم .

ـ قبل ا; رفتْ بالا.


خودتان آنرا آماده كرديد؟

ـ ــ در اتاق دوستان شومينه نبود، بخخارى كازى بود .
 ـ ـ شـا غذايتان را روى گاز محى يزيد؟ ـ بـله، مثل مده افراد ديكر. ـ كار درستى اسـت، زحعتن كم الست. زن جوان خونسردى خود را از دست داد، باى خـى انود را مرتب به كف اتـاق مى كوبيد و صداى تقتق آن سكوت را مى ثـكــت، اين براى بوارو يل بيرونى بود، بس با بخونسـردى به حركات او خيره مى شـد، ناكّهان زن جوان با صداى بلندى سـكوت را شكسته كغت:
 ـ بله، مرد بركارى است، باموش است، كمتر جنابتكارى مى تواند از دستش فرار كند.
زن جوان با لحن عصبى و تمسخرآميزى گفت: - عجب! من كه شُك دارم!

بوارو موضوع صحبت را تغير داده يرسيد:
ـ مرگى دوستان برای شــا غيرتابل تحمل بود؟ به شـما ضربه روحى
زد؟
بلندرليت با صداقت صمبـمانهاى كفت:


جنايت درمجتدع مسكنف /rV


- بـهيج وجه.
- بس لابد خودكثى او بنظر شما باور نكردنى آمد .


باز من نمى توانستم باود كنم .

- ولى مادموازل ما ديديم كه در دستش يك هفت بتير بود!
 مى گفت. من مطمثنم او اهل خودكشـى نبوده .

$$
\begin{aligned}
& \text { - از كجا اينطور مطمتن مستيد? } \\
& \text { ـ الز حرفهاتى كه مى زد. } \\
& \text { ـ مـنلا جی . . . ؟ }
\end{aligned}
$$

در ابنجا دخترك سكوت كرد، مدتى به فكر فرو رفت بعد بريدهبريده
اينطور جاسخ داد :

- خحوب، . . . راستش . . . يك موقعى ما با مم درباره . . . درباره خودكــــي بحــث مى كرديم . . . او عقـيده داشـــت راحتترين طرز
 ليعد . . . برود توى تختواب بخوابد. من در جواب كغتم خيلى مشكل


 مدكن است اولاً تيرم به خطا بررد، كنتّ نشّوم و بقيه عمر را معلول و

بيمار باتسم، وانگهى از صداى شـليك كلوله خيلى مى ترسم . ـ عجب! نيلى عجيب المـت برای اينكه شما خودتان كفتيد در اتاق او كاز مست ولى او با كاز خودكنشى نكردا
 من هنوز مـم نـى توانم باور كنم كه او خودكتّى كرده ، نــايد . . .
 و نه خودكثى؟ منظورتان مـين اسـت؟ ـ نه، تصور اين موضوع وحشتنالك است، تصور جنايت. . . - بنظر شُما وقوع جنايت امرى محالل بنظر مى رسـد؟



نشد!

- يس آكر داخل اتاق بيدا نشد و بعد مـم بيدا نشود، لابد در از خارج ثفل شُده است.
ـ ـمـينطور است، اتاق را خوب جستجو نكردهاند، اين امكان مـم مست كه مفتول كلبد را الز ينجره بيرون انداخته باشد ـ
جند دقيقه سكوت برقرار شد، بعدزن جوان سرى سرى نكان دان داده كفت : - يس بنـظر شمـا امكـان وقوع جنايت مى رود، جنابـت، حق با با شمامت، امكانـش مستـ.
 انگيزهاى برايى جنايت وجود داشته است؟

جنايت در مجتمع مسكنى / r4

ز; تَ'الـ داد. يوارو احسـاس مى كرد كه وى جيزیى را لاز او بنهان مى دارد . دز هميز هنگأ دز اتاق باز شـد و جب سربازرس ور وارد اتاق كرديد .

بوارو از جايش برخاسته به جب كفت:

خودكتّى نبوده .

- جبس با لحز مختصوصى ياسخ داد :

ـ منوز اندكى زود الست كه بهطور قاطع ابراز نظرى بكنيـم .
بعد جـت كنار زن جوان آمده يرسيد :
ـ شـها قبلْ اين را ديده بوديد؟
 مربــوطبه وسائل زبنتى . ونتى دوثيزه چلندرليت خوب آنرا بررسى كرد

اظهار داشـت :



 ـ نه نــنــناختم اما هركس تـــخـيص مى دمد كه اين مينا يا از يك نكهعسردست مردانه جدا شـلـه يا لز يلك دسـتبند زينتى مردانه، هـه

مى فهمند كد ايز زتانّه نيست

بخّ، جِّارم

جب و بوارو دوشيزه يلنــرليت را تنها كذاشتـه هر دو به اتاق خانم






 ممكن است برسسر اين مرد جواذ، نماينده بارلهان اختلافى بيدا كرده
 او زٌ

تلافى دوست خود را از سر راه بردانـته باشده اين زنى كه من دبلم هر




ـ امكانس هست
ـ ــ در هر حال من احسـاس مى كنم او بيز با جهزماهى را از ما بتهان
مى كند جيزى مى داند كه نـى خوراهد به ما بكويد .
بوارو با لحن محكمى گغت:

حالا بكو انگشتنگارى جيزى را آشكار كرد؟
 صورت گرفثه باشدل، دسته هفتتير قبل از آنكه در دست مقتول كذايثته
 مفتتير نيست. بـخذريم از اينكه او تمى توانسته با دست راست بار با شـقيقه حب خود شمليك كند، حالا آمديم و فرض كرديم او توانسته اين كار را كرده باشد، اثر انگشتش كجا رفته؟

 مستخدمه حيزى دربياورد؟ حرفى بكئد؟



جنايت درمجتمع مسكنف /
بازرس جيمسون را فرستادم كه از ممسايهها تحفيت بكند . كار ديكر ما

 خصوصى مفتول را بازرسى كنيم . جب با اين كغته به طرف كشوهاى كمد و ميز رفت، الوراق آترا بيرون آورده شروع به بررسى كرد، بعضى وفتها ورمهاى وا از ميان آنها بيرون مى كشمد و به بوارو مـم نـشان مى داد . جستجو در كاغذها زياد بطول




مقتول را مورد مطالعه قَرار داد سهس سر بردامُته به بوارو كفت: - جالب است، سـه ماه يـش مبلغ دويست لبره از حســـاب خود برداشـت كرده اسـت، بعنى به نام خودش جلث كــــــهـ، بعد ممين ديروز

هم دويست ليره ديگر از حساب خود برداشته است!
ـ كـجايش جالب امت؟

- جالب اينجاست كه بولى را كه ديروز از حساب خود برداشته حالا در خانه نســت! ديشـب مـم به قتل رسبده است! تنها بولى كه در كيفــ

- يس لابد ديروز اين يول را به كسى داده؟

در ممين هنگام در اتاق باز شُـد و بازرس جيمسـون وارد كـــتـ، جب

از او برسيد:

- إهزى يانثى

 امت. نكته ديكر اينكه خانم الن تمام مدت ديروز بمدازظلهر د شب در

 مجتمـع رفته و نامهاى را به صندوف بست انداخته و بعد باز باز بركتـته است. حدود ساعت نه و نهـ شـب اتومبيل بزركى به مدل سـوالو به خـانه او آمده، مردى نظامى حدود حهل و ينج ماله، مد بلند داراى سبيل از



است.

- يهـل و بنج ساله، حتماً او آتاى ليورتونوست نبوده، شــخص

ديگرى بوده است.

- به هر حال اين مرد هركس كه بوده حدود يك ساعت بيـن خانـ




را شنيده است.

- خوب حرفهاى آن مرد جه بوده؟
ro / بثايت درمجتمع مسكنغ

ـ او به خحانم الن گفته : ابـسيار خوب راجع به اين موضوع نكر كن و بعدأ به من خبر بدهه بعد خحانم الن جوابى داده كه بسرك نشتنيده، آنّوقت مرد كفته : ابسسيار خوب، خحداحافظه بعد مـم سوار اتومبل خهود


 - يعنى كسى نديله كه شـخص دبیرى وارد آنجا شود . جب مرى نكان داده كفت: ـ يك نظامى FO سالـه با سبلل و قامت بلنـد، بابد بغهميم اين نــخص كبـــت .
يوارو اظهار داشـت:
 - ممكن مم هست نكـويد! بوارو تو در اين مدت مكـالمه جهزى نتوانسنى در اين زمينه كسب كنى؟
 ـ كُاز! بخـارى! اين جيزها جه به درد ما مى خخورد؟! ، حالا خيال دارى چكار كنى؟
ـ حال مى خـواهم بروم برسر سطل زباله! بوارو اين را كفت و از اتاق بيرون رفت، بعد از رنتن او جب روبه

بازرس جيمــون كرده كفت:

- اين يوارو هـم وسواس دارد!
\&\% / اكتاتا كريست

ـ خارجيها مهد ممينطرر مستند، آتاى هركول بواروى بلريكى را نمى شمود كارى كرد، !

بنّرّ بنج

جب به سراغ خانم جيمزمكَى بكى از ممسايهها رفته سُروع كرد كه
او را سنوالبيـج كند، جب رو به او كرده كفت:
 خودتان هـم او را ديديد؟

- بله آتا

ـ مـم آمدن او را و هم رفتن او را به جــّم خود ديديد؟ ـ ـ بله آقا هم آمدن او و مـم رنتن او. ـ صداتى دعوا يا بگگويكونى از داخل اتاق نتشنيدبد؟
 ـ آيا اين مرد نظامى ساعت ده و بيست دقيقه خحانه را ترك كرد؟ ـ بله ممين حلودها بود . ـ نـشنيديد موقع رفتن جه گفت؟

ـ نه، من از بنجره اتاقم مى ديدم ، دور بودم .
 ـ بله، او توى اتاقش در كنار در ايستاده بود. جه لباسى بر تن داشت؟ - بهعيّج وجه متوجه نشـدم . ر اين هنگام بوارو نيز به جمع آنان بيوست و جون مكالهـ آنها را شـنيده بود وارد صحبت شـده از خانم هأك هرسيد :

 جـب بلزيرسى خود را تمام كرده به سراغ غردريت ماكَّ يسر اين خانتم

رفت و بدون مقدمه يرسيد : ـ آخرين حرف آن مرد نظامى جى بود؟





نداد!
ـ شـهـا ندبدبد خانم الل جه رنگـ لباسى بوشبده بود؛
ـ نـ براى اينكه من او را نديدم .
 اكر جوابش مبهم است و يادت نمى آيد، صربيع جواب بده، اكکر خوب

بهياد مى آورى جواب آنرا كامل بده، خوب متوجه شدى؟

- بله آقا

شد كدامبك از آتها در منزل را بـتند؟
يسـركُ جند لصظهاى به فكر فرو رفت بعد سر برداثنته با اطمينان
كامل كفت:
- خوب بادم است كه مرد نظلامى در را بست، در را محكم بست و و

با سرعت به طرف اتومبيلش رفت، مئل اينكه عجله داثـت

باداش بگير.
وتتى جب بسرك را مرخص كرد به صورت بوارو خيره شـد ، آنوقت هر
دو مـزمان به شيوه معنى دارى سر خحود را تكان دادند .

بخْ سُ مُم

جب و بوارو بار ديگر به سراغ دوشيزه بلندرليت رفتند . زن جوان در
 بلندرليت كرده كفت:

- خانمر بهتر است هرحه زودتر دستمان را رو كنهم، يعنى هوحه شُها مى دانبد به ما بكويدل
از اين حرف، زن جوان يكه خورد و با جـشـهانى حيرتزده هر باسخ
كفت:
- منظورتان را نمى فهمم!

نگفتهايد، بهتر امست هرجه زودتر بگوئيد.
- من به تمام سسوالاتت شـما جواب دادهامام .


ـ كمان مى كنم اكر شـما موضوع نا بهطور كامل براى مادموازل روشـن كنيد، اييشّان با علاته بيشترى به برسشههاى سُما جواب بدهند. جـب در جواب كفت.

- موضوع روثمن است، خانم الل در اتاقش كثته شـده، مفتتيرى مم در دست داششته، ولى انگُشتانشت هفتَتير زا نگرفتهاند، الثر انگشت

 حاكى از اين هستند كه اين واقعه خودكــى نبوده بلكه يك جنابت بوده


## دوثيرزه چلندرليت با همان خونسردى هميشكي اظهار داشت :

 باربارا دوست من امل خودكتى نبوده، بلكه شـشـص ديگرى او را كشتـه است!
جب كه ظاهراً از شنيدن اين ستخنان راضى بنظر مى رسيد كفت: ـ خانم يلندرليت ، شـب كذشته دوسـت مقتول شـما مهمانى داشتهـ، ،
 لبـس مرتب. كه يك اتومبـل سوالو هم داشنته است ، آيا شـما اين مرد را

ـ ظاهرأ اين مرد سركُد يوستاس بوده است. ـ اين سرگـرد بوستـــس كيست؛ هـرجه در باره او مى دانيد برایى ما

جنايت در متـتع مسكنى / Pr
تعريف كنيد .

ـ اين مرديست كه باربارا در مند با او آشنا شُـده بود، حلدود يك سـال بيس از سغر بازكــت و از آن زمان كاموبيكاه به ديدن باربارا مى آمد.

ـ الو از دوستاذ خحانم الل بود؟
ـ رـتارش مثّل يك دوسـت بود .


 ـ ـ بله داشتـند. ـ آبا خانم الن از او ترس و وحشتـى داشـت؟؟ بلندرليت جند لحظه سكوت كرد بعد با لحن مطمنى كفت: ـ بله، از او مى ترسـيد، هر وتت اين مرد به ديدنش مى آمــد او مضطرب و عصبانى مى شد.
 داشنهاند؟

ـ نفط بك بار، در اين ملاقات سركرد خيلى سعى كرد با لاورتون
 مى شناسد خيلى خونسردى و بیى اعتنائى كرد و توجهى به او نتمود . بوارو وارد صسبت شـده برسيد :
 سركرد را هحجور آدمى شُنانحت كه به وى بیى اعتنائى نمود؟

- حـس زد كه او آدميست از طبتات باتين الجتماع و حتى آدمى

بست و رذل .
جب كه فرصت مناسسى يافته بود از زن جوان برسيد :
 و حت السّكوت مى كرفته و مرتبأ او را تهديد مى نـودوه است

 دست آورد كفت:


احمق بودم كه تا حال حنين فكرى نكرده بودم .
بوارو از او يرسيلد :
 ممكن بنظر مى رسـد؟

 است! مـ احسـاس مى كردم و مى كنم كه اين سركرد آدم كثيف و ردذلى است!
 باج و حت السكوت مى گُرفته است؟



P0 / جنايت درمجمع مسكنى

اين نظر شـكار خوبى بود.
ـ الما عجيب اسـت كه جنايت درجهت عكـس صورت كرمته، معمولاً كسى كه باج مى دمد از روى ناحارى مـكنست طرفـ را بكثـد اما اينجا ظالمرأ آدم باجكير شـكار خود را كثته امـتـ، شُـها اين جريان را جـكونه

توجيه مى كنـيدب
ـ بـنظر من امكان دامتته باربارا براثر تهديد و ترس و فنشار مغتتير خود را برداشته تصد جان سركرد را يـدا كرده است، آنوتت سركرد با او
 سر باربارا اصابت كرده و او را كشّنه است، أنوقت سركرد كه وضع را هجنين ديله از روى ناجارى مفتتير را حر دست او قرار داده و فرار كرده الست!

ـ المكانش مست اما باز يكى دو اشكـال در اين ميان يـدا مى شـود، حالا به من بكوئيد كه خانم الن جه نوع سيكارى مى كشيد؟ ـ سيكار كاسبرس، الآن مـم توى اين جعبه حند تائى از اين سيكار

جب توطى ســار روى ميز را باز كرد يكى از سيكارها را بيرون آورد بعد به علامت تصديق سرش را تكان داد، آنوقت سيكار را در جيب خـي ارد كذامُت بـت

بوارو از زن جوان برسيد : ـ شـما خودتاذ حه نوع سيكَارت مى كـثــد؟ ـ ـم مـ از مهانذ نوع

ـ ســكار ماركٌ تركى نمى كثــد؟ - هركز.

ـ خ خانم الن مـم هيجوقت سبكار تركى نمى كثـيد؟ - ميجّجتت، او سوگار تركى دوست نداشت . - خوب آقاى لاورتونوست جه نوع سبگارى مى كشبد؟
 ممكنست لاورتون باربارا را كشته باشُد؟ ـ ا امكانش هست.
 مدتى سكوت برقرار شـد، آنگاه جب از جا برخاست كفت: - من مى روم يك بار ديكر اتاق بالا را جستتجو كنم ، شـايد جيزى بيدا

جب اين را كفته از اتاق بيرون رفت. بس از رمتن او يوارو از زن
جوان برسبد :
ـ بنظر شما آتاى لاورنونوسـت الآن در لندن است؟
 فراموشُكارم، خبر مرگ باربارا را براى لاورنون نتوشتمه، او را باخبر نكردم!
ـ اشـكالى ندارد مادموازل در اينگونه مصيبتما آدم حواسس برت مى شود. جند دقيقه به سكوت كذنـت بعد در باز شـد و جب وارد اتاق كرديد

FV/ جنايت در مجتمع مسكنف

در اتاق باز بود و حشـمّ جبِ به كمدى افتاد كه در راهرو زير بلكان قرار داشت، جب به آن خيره شد بعد با كنجكاوى كفت:


جب به سوى كمد رفت، دسته آترا كُرفته بـوى خود كشيد، اما كمد
تفل بود.
زن جوان با اندكى ناراحتى كفت:
 نمى دانم كجا گذائتهام .

- جه بد شد! مجبوريم آترا بشكنبم! برحسب وظيفه ما بابد مـه جـا
 من الآن بازرس جيمسون را مى فرستم تا يك كليدساز بياوردا دونيزه بلندرليت بس از شُنيدن اين حرف سـخت ناراحت شُد و با
ـ صبر كنيد شايد كليد آنرا بيدا كنم .
 درهمى بازگّتـت و كليد كمد را به دست جـب داد ، جب با خاخوشـحالى كمــد را باز كرده به درونـ نظر انــداخـت، داخـل كمد تاريلك بود و بخويى ديده نـى شد، جب جراغ برون توه خود را از جيب درآورده داخل آنرا

روشن كرد. چیز مهمى داخـل كمد نبود، هند چتر كهنه و نو، جند جوب بازى گلف، جنـد بالش و يلك كلبم كهنه اشثياء داخل كمد را تشكيل مى دادنـد. جبِ مــه آنهـا را با دقت برزسى كرد اما هيزى نيافت. نأكهـان در كوثـه كــد هشـــ به بك جعبه دراز جامهدان
 جب با خوشـحـالى دستش به طرف جعبه رفت، اما در ابن موقع زن

جوان جلو آمده كفت:


با خودم به منزل آوردم .
ـ با ممه اينها من بايد داخلش را با بِينم . درِ جعبه قفل نبود و جـب به راحتى آتنا باز كرد، درون جـد
 بطرى خالى و دو مجله مخصوص بانوان قرار دامــت. جب با دتت فوقالعادهاى مده آنها را بازرسى كرد و چوون حيزى نيافت آستر جعبه ، كف آن و سفف آنرا بررسى كرد تا مكر جيزى درونش جا جاسازى شمد



 ـ مـمكنست آدرس آقاى لاورتون وست را بمن بدميد؟ ـ يادداشــت كنـد : فارلسكوم هال ـ لِدبرى ـ مـيـــاير.


ـ متشكرم، برای امروز كانيــت، مسكنــت باز مـم به سراغ شـا . بابيم
با اين كغنه جب و بوارو هر دو از خانه خارج شـدند، وتى دور شدند
جب به بوارو گفت:
ـ شـرط مى بندم داخل آن جعبه يك جيزى بود كه من از آن سر
درنياوردم .
ـ مـمينطور است، جیزى مربوط به زن جوان
ـ تاريخ بكى از مجلهـا ماه زووبه كذشته بود ـ

## بحُّ شضم

صبح روز بعد جب به خانه بوارو رفت، بهمحض ورود بدون مقدمه
الظهار داشُت :

- راجع به او تحقيز كامل كردم . - راجع به كى بـ

 خيالم راحت شـد . - خوب حالا در جه موردى مى خوامى تحقيق كنى ؟
 نفس نفس زدى و هواى اتاق را استشهام كردى؟ و از ازين نغسنفس و بو كردنما جه نتججهاى گُفتى؟ بوارو لبخئد معنى دارى زده گفت:
- خيلى خيزها فهميدم! ـ ـمـلّا جی؟
ـ مــنْ فهميدم كه مواى اتـاق اصلْا به دود سيگار آلوده نيست، هـيَج كس در آن اتاق سبكار نكـــــه بود!

ـ خوب، نتيجه؟ ـ ميـج كس در اتاق سيكار نكشيله بود، بوى دود سيكار نمى آمد ولى
 مـم كاملا بسته بود! دود آن سيگارها كبا رفته؟ ـ عجب! نكته جالبى امت! جب كه از اين كشف بيوارو تعجب كرده بود دسـت در جيبـ كرده يلك


 زيرسيگارى از اين نوع بود، سـه ته سيكار ديكر نوع تركى بود، ، ظاهراً نه



ـ عجيب است! خحلى جالب است!
مدتى به سـكوت كذـــت بعد جب كغت :
 حون حالا بايد لاورتون را بينـم و با او صسبت كنم . ـ باشد، رلى نتيجهاى كه بايد از آن بكيرم كرفتهام .

جنايت در بجتمع مسكونى / or
ـ لاورتون براى صـحبت با من به اسكاتلنديارد مى آيد، ميل دارى با ن بياثى؟ اگكر بيانى بعد از آن مـ به ديدن سـركرد بوستاس مى رويم .

- موافقم .

بدبن ترتبب بوارو و جب به اسكاتلنديارد (اداره اكامى انگلستان)
 بارلمان وارد دنتر كار جب شد ـد
وى مردى بود با نامت متوسط، خورش لباس، خوش صورت، متين و موقَر با رفتارى موزون . جب يـس از خوش آمد كفتن اظلهار داشت: ـ آقاى لاورتون، صميمانه به شــا تسليت مى گريم و و از لطفـ شُها براى آمدن به اينجا سياسگزارم . نماينده پارلمان در ياسيخ كفت: ـ تعارف را كنار بكذاريد، آقاى رنيس مـكـنـــت به من بكوئيد جه جيز باعث شـد كه نامزد من خودكشّى كند؟ ـ آيا شـما نمى توانيد در اين زمينه ما را يارى دميد؟ - من؟ نه

ـ الختلافى اين اواخر بين شـما دو نفر بروز نكرده بود؟ ـ بهميج وجه، اين وافعه بزركترين شُولٌ بر روح من بود
 خردكشى نبوده بلكه . . . بلكه يك. . . فتل بوده است! با شنـيدن ابن جمـله لاورتــون از جايش بريد و با حشـمـــان از حدقهدرآمده فرياد كشيد:

ـ قتل ! گفتيد تتل؟ . . . غيرممكن است، غيرقابل تصور است! جند دقيقهاى طول كشيد تا نهابينده بارلمان حال عادى خود را باز يافت، أنگاه جب با لحن ملايمى كفت: ـ متاسفانه معمينطور اسـت، احتمال جنايت مى رود، حالا نـــها براى

ما بگُوئد آيا خانم الن هيج دشـينى ، بدخوامى داشتـ؟ ـ هرگز، مطلقأ خير.
ـ آيا شـــا خبر داششتيد كه خانم الن صاحب بك هغتـتير بود؟ ـ نه ، خبر ندانـتم ـ خانم بلـــلرليت مى گويد او اين هفتتير را از مندوستان با خحد
 جيست، آيا او را آدم قابل اعتمادى مى دانيد؟

ـ بله، قابل اعتماد اسـت.



اعتماد است.
ـ آيا شُما شـخصى بنام سركرد يوستاس را مى شـناسيد؟
 باربارا ديدم، اصلْا از او خوشم نيامد، بنظرم آدم حفهبازى آمد و بعدأ
 ـ خانم الن حه كفت؟ ـ او فبول كرد .

بـايت در مجتمع مسكنیى / 00

- خوب آقاى لاورتون، بـس شُما اطلاعات ديگرى نمى توانيد به ما بدهيد، هيَجِ كمكى در اين زمينه نمى توانيد به ما بكنبد؟
 جنايت! اين غيرتابل قبول است!
 بعنى شُب بنجم نوامبر كجا بوديد و جه كارها كرديد؟ لاورتون با لحن اعتراضآميزى گفت:
ـ سُما داريد مرا بهعنوان يك نماينده بارلمان بازجونى مى كنيد؛ - بههـججوجه، اين بك مقررات ادارى است، كفتوريننودى ساده است. مدتى به سكوت گذشت، بعد لاورتون با لكن بیتنارتى
 براى هواخورى و تمائـاى آتشبازى به قدم زدن يرداختم بعد مـم دوباره . به خانه بازكتُنتم - جه ساعتى؟ - حلدود يازده، يازده و نـهم ـ كسى مـم شــا را ديد؟ لاورتون با لحن كاملا صادقانهاى كفت :
ـ نه كــى نديد، اما شمـا را بخدا بس كنيد، من از اينگّونه سيوالات
خوسّم نـى آيد .
- بسيار خوب، براى امروز كافيست، حالا اجازه بدميد تبل از رفتن

دوستم آقاى بوارو را به شـما معرفى كنم، شـايد نام او را ناكنون شنيده
بامثيد.
ـ بـ بله، شنيدهام در اين موتع بوارر از جا برخاست، تعظـيم كوحكى به لاورتون كرده

كفت:


بسيار متاثرم، اجازه بدميد سيكارى به شـها تعارف كنم . مسس بوارو دست در جيب كرده قوطى سيكارش را بيرون آورد و بعد

درش را باز كرد اما فوراً با معذرتخواموا كـى كفت:
ـ آه! متاسفم، خاليست، جب تو سيطار ممراه ندارى؟ جب دستت در جيب برده به جستجو يردانحت اما فوراً سرث را تكان

داده كفت :
ـ اتغاتاً من مـم سبكار ندادم .
لاورتون دست به جيب برد قوطى مبكارش را درآورد در برابر بوارو
كرفت و كفت:
ـ اشـكالى ندارد آتاى يوارو، از سبكار من برداريد .
 برخاست و كنت:
 با اين ترتيب لاورتون از جـب و بوارو خداحافظلى كرده دفتر را ترك كغت. جند دفيته يس از رفتن لاورتون جبب رو به بوارو كرده كفت:

جنايت در مجتمع مسكنف /

ـ سيگار را بله بينمه، چیى بيدا كردى؟

 درون زيرسيكارى منزل مقتول نيست، نه، او نبايد اين كاره باشدل، كارِ

اين مرد نيـــت .

- من مـم ممينطور فكر مى كنم، حالا بهتر است خبرى از دوثيزه

يلندرليت بكيريم، مأموراذ من زاغمياه او را حوب مى زتند .

صحبت كرد، بعد كوثى را سر جاى خحود كذاشته كفت:



- جى فهميدى؟

بعدأ خوامـم گغت .
ـ بايُـد، بعدأ بكو، اما حالا بهتر اسـت به سراغ اين سركرد يوستاس برويم، ببينـيم جه حرفهائى براى گفتن دارد . - موافقم برويم .

بِّنٌ

وتتى جـب و بوارو به منزل يوستاس رميدند، وى آنها را با خرنسـردى و آرامش كامل بذيرفت. به محض آنكه تشــشند، مركرد يوستاس به



نفرى يل عدد برداشتند. جب نظرى به ميكار انداخته برسيد :


- بله بهتر از اين ندارم، اكـر نـمى يسنديد نوع ديكرى برايتان تهيه
كنم .

ـ نه مـمين خوبست آتاى يوستاس، خوب لابد مى دانيد كه ما دو
نفر براى حه به ديدن شــا آمدهايـم؟
يوستـاس با جششـــان يفكرده و زيركش نظر تيزى به خهــره جـب
انداخته كفت:

ـ ــه اصلْ نمى دانم، لابد خلافى مانثـين دارم، يا بكى از اينجور
†-
ـ ـنه خلافي ماشين نيسـت، شُــا خانـى به نام باربارا الن را
مى شـناختـدب
ـ ما، حالا فهميدم، بله مى شناختمه، خيلى برايش متاسفم!

- يس خهبر داريد؟

ـ بـله جريان أترا در روزنامه خواندم

-
ـ ـ شوهرش را مى شناختيد؟
. i -

- او راجع به شوهرش به شـها جيزى نگغته بود؟
.

- صميهى كه نبوديم، دوستان قديمى بوديم، زياد مـم معاشُرت
- نمى كرديم

 سرمابيكذارى .
- موقع خداحافظى آخرين حرفى كه به او زديد جه بود؟ ـ كـفتم بعدأ به او تلفن خوامـم كرد .

جثايت در مجتمع مسكنى / 11

ـ اين آخرين حرف شمه بود؟

- بله.

ـ اما من خهر دارم كه شما موقع خداسافظلى خيز ديكرى به او كغتيد! رنــُ از رخســار يوسنـاس بريد، مدتى ٌْنْومِنْ كرد بعد با لحنى

جاملانه خودمانى كفت.
ـ ــ راستثـ اصـلْ يادم رفته!

و بعدأ به من خبر بدهر. .

- راستش . . . ممكنه كفنه باثشم .

ـ ـ مدكنه يا عيناً ممين حرفـ را زديد ـ



حرفـ آخرتو بزن!
ـ آخرين كفته خانم الن خـى بود
ـ يادم نــــت!

ـ بعد شُها به او كفتبد : (بسـيار خوب،، خداحاحانظه،
ـ كغتم كه كفتم ! حالا بابد جى كار كرد؟

 در اين موتع بوستاس بكلى خحد را باخت ابتدا رنكش يريد، بعد از شدت عصبانيت سرخ شـد، مبس آب دمان خود را تورت داده كفت:

ـ اين يه امرِ خصوصيه آتاى رئــِ !

- بول را داد با نداد؟

ـ كفتم كه اين يه امرِ خصوصيه!
ـ خانم الن دويست ليره در ممان روز از حساب خوده برد برداشت
كرده، شـماره اسكناسها در دسـت ماست.
ـ حالا اومديم و داد!

- اين يول براى سرمابيكذارى بود يا حت الـُّكرت! يوستاس با شُنيدن اين حرفـ مانند ترفه از جا بريد و با صداثى كه

مُبيه فرياد بود كفت:

- ديگه جیى جشمـم روشن! . . . لابد بعدش مم مى خواى بگى

كه من . .
ـ آقاى سركِرد شـما بايد با ما به امكاتلنديارد بيائيد! اكثر مايل نباشيد
بياثبد بايد وكبلتان را خحبر كنيد!
 - من مأموريت دارم در باره تَل خانم الن تحعيقياتى بكنم ! ـ قتل؟ . . . خودكنـى شـد تـل

ـ ت تقريبأ!

- نحيلوخب سن هرجى مى دونم تمامروبراتون مى كم ، اون شُـبـ من
- به ديدن باربارا رفتم
- جه ساعتى؟

ـ حدود نه و نيـم، من و اون با هم اختالاط كردبم، كـب زديم.

جايت در مبتمع مسكنی / Fr

ـ ـ سيكار مـم كشيديد .
ـ بله، مبيُار مم كـّيديـم، مكه سبگار قدغنه؟ ـ ــ ـر كدام اتاق نشستيد و صسبت كرديد؟ ـ اتاق بذيرائى، وقتى وارد ميشى اتاق دست حـي


كلمه مـم صتحبت كرديم

 سركرد يوستاس رو به بوارو كرده با لحن تندى كفت :


يس بدم!

- من مركول بوارو هسنم .
- مر كى ميخاى باش!




وبكث!!

- من بيّ نمى كسّم!

ـ سبگار كه مى كشى؟ بريز تو سـيُارتو بكش! ، حالا استنطاق تموم
شُـ؟
جب در بامخ سركرد كفت:

ـ تمام مدت در طبغه بآيّن بوديد؟
ـ آره
ـ بـ اتاق بالا نرفتـد؟
-
ـ شـما جند علد تكهعسردست داريد؟ ـ دكمه سردست؟ جه ربطى به موضوع دارو؟ ـ بايد به ســوالات من جواب بدميد .

 برابر جب گرفت، درون جعبه بنج شس جغت تكمشمردست فرار دالشـت.
جب آنها را به دتت بررسى كرد، بعد سر برداشت و كنت: ـ ميناى يكى از آنها شيكسته است! ـ خبج، شيكسنه كه شيكست! اينهم جُرمه؟ ـ كـجا و جه موتع اين مينا شُكسته شُده؟ ـ لابد دوسه روز يـش ، درُس نمى دونم .
ـ اين تكهسسردست در منزل خحانم الل شكسته شده؛ ـ بالشه، من كه كغتم اونجا بودم .
 اتاتى كه خانم الن به قتل رسيده و تعدادى سيكار مـم در آن اتاق كـثيده شده است از مهان سيكارهائى كه شما مى كثـيد!

جنابت در مبتمع مسكنف / 90

اين سخن بمنزله كلولهاى بود كه به تلب سرگُرد شليك شـده باشدـ
 ضعفى به او دست داد، زانــوانـ سسـت شـد و نآكهان بر روى مبل افتاد! مـظره خعف و شكـست او بسـيار رقُتبار بود، يوارو از روى ترحم نظرى به او انــدانخته سرى نكان داد . حند دقيقه طول كشبد تا حال سرگرد جا آمد، اندكى خحود را جمع وجور كرد بعد با صدایى بريلهبريده

و ضعينى كفت:
ـ اين . . . كار من نبسـت، . . . من اونو نكثتنم . . . شـما مم دليلى
عليه من ندارين . . . قــم مى خورم كه من اونو نكتُتْم . . .
جب روبه او كرده با لحن ملابـى كفت:
ـ آتا من بايد از شها تقاضا كنم كه همراه ما به ادادره بليس بيانيد!
ـ منو بازداشــت مى كنين؟
ـ بازداشُت خحير، ولى برایى بارهاى تحتيقات بايد با ما بائيد .
 بدينترتبيب جب و بوارو دست سركـرد را كرفتـ، هرسه نغر عازم اسكاتلنديارد شدند .

بحن

منكــامى كه جب سركرد يوستاس را تتوريل سازمان آكاهى داد به

جب رو به بوارو كرده كغت:




 با اين عجله عازم كجا هستى؟
بوارو فيلسـوفانه سرى تكان داده كُفت: - می رديم كه معماى آن جعبه محتوى خوبهانى بازى كلف را حلـ
 بلنرليت رفت، وتّى بـ آنجا رسيدند مشـامده شـد





 جب رو به زن جوان كرد كغت:


خانم الن را بكرئد. ـ او اوكيل نداشت

- بس جطور اجارنامه اين منزل را تنظلم كرديد؟



 ـ ـ ــا عضو يك بانشكاه مستيد؟ ـ بله بالشكاه كلف ونتورث.

جنايت در مبتمع مسكنى / 99

- بسيار خوب، ما ديكر وتت شما را نمى كيريم فتط ممينتلر به اطلاعتان مى رسانم كه مردى را به اتهام قتل خانم الن بازداشت كردهايم!
- اين مرد كيست؟

ـ س سرگرد يوستاس!
ـ عجب!
دوشيزه بلندرليت با كفتن اين كلمه بهطرر ناخودأكاه خوشحالى خود
را بروز داشت و تبسمى بر لبانش نقشُ بست انـ
بوارو و جب خانه زن جوان را ترلٌ كردند و باز مم بوارو با عجله
شُروع به رانتدكى كرد، جب از او يرسيد :

ـ ـ حال ديكر كجا مى دويـم؟

-.مكر در خانه متوجه ختزى شدى؟

جعبه مخصوص حمل آنها اين بار در كمد نبود!

يا خودكــى دارد؟

ـ در باشگاه گلف متوجه خوامى شـد .

 مستقيماً به طرف مأمور اطلاعات رفت و يرسيد :

ـ امروز خانم بلندرليت برانى بازى كلف آمده بودند؟ ـ ــ بله آقا، آمده بودند .


 ـ عجب! غير از جعبه مخصوص حمل جوبهاى گلف جـزى دست ايشان نديديد؟ مأمـور اطلاعات به نكر فرو رفت، هند لحظهانى تأمل كرد و بعد

اظهار داشت: - جرا، يادم آمــ، غير از جعبـه يك مبله فولادى امـرممانـــد در

دستثـان بود .
ـ مـيله نولادى؟
ـ بـله، يك مبله فولادى بلند .

ـ نــى دانم، من مـم خيلى نعجب كردم حنين ميلهاى در اين بامكاء
مصرفى ندارد!

- خـلى از توضيح شــا متـُكرم، يس ميله و جعبه را با خود بيرون

نبردند؟
ـ نه نبردند، من خوب بيادم هـست.
 و در محوطه وسيع باشكاه هر دو به كردش يرداختند . در كونّهاى از زمين

جنايت درمجتـع مسكن / VI
بزرك بازى درياجهاى وجود داثـتـ كه كردالكرد آنرا مرختان كاج فرا كرفته


انداخته به جب كنت:

- جه منظرٌ زيبائيست.

ـ بـ زـه زيباست.
ـ ــ ــخصوصاً درياجه .
ـ ــمينطور اسـت.
ـ الين درياجه براى بنهان كردن بعضى اشهياء جاى مناسبى امت!


 هيزى را به اين رياهِ بيندازد؟ فردا عصر با نتيجه تتحتّيقات يسن من

## pil

عصر روذ بعد بوارو در منزل خود منتظر جب بود، انتظارش زياد
بهطول نيانجاميد حون جب وأرد شد و بی مقدمه كفت: :


 بكو چرا او بايد هنين كارى كند؟ ـ آن شُيْى كه برتاب كرد جیى بود؟
 ـ بسيار خوب حالا اكى كـى صبر كنى جوابت را خودت خوامیى تُنيد.
جيزى نكذشت كه زنگى در به صدا درآمد و مستخدم بوارو خانم بلندرليت را به اتاق آنها راهنمانى كرد . بوارو با گرمى و مهربــي

به زن جوان خوش آمد كفت و صهس اظلهار داشـت: ـ خانم קلندرليت، خيلى متشكرم كه دعوت مرا قبول كرديد اكنون راحت بنسينيد حون مطالب جالبى را مى خوامـم براى شـما و آتاى جب بيان كنم .
زن جوان با حيرت برسيد :

- جه مطالِى؟

ـ الآن مى كويم
 روزتامه امروذ صبح خواندم . ـ درحال حاضر وى بهخاطر ارتكاب جراتم كوحكى بازي ما اكنون مسغول تحقيقق مستيم مدارك ديكرى در زمينه جنايت بيدا ك كنيم
ـ يس بالاخخره روثـن شـد كه جريان جنايـت بوده امـت؟؟
 تصد داشته و نقشهالى كشيده تا جان انسان ديگوى را بعيرد!

 مى كويم : جنانكه اطلاع داربد صبح روز شــــم نوامبر من و دوستم
 افتاده بود، من در همان ومله اول در آن اتاق جيزها ملاحظه كردم، اول اينكه بك زيرسيگارى با ده يا نه عدد تهسيگار و
va / بنايت در مجتمع مسكنی
مقدار زيادى خحاكستر در آن ديلم، اما در آن اتاق ميج بوى دود صيكار

 ـ نه بهميَجِجه . ـ بـسيار خوب، اين يك مستله غيرعادى بود ظامرأ بايد زيرسبكارى
 نكتهاى كه نظر مرا جلب كرد ساعت مُّجى مقتول بود . به مع خانم الن يك سـاعت ظريف بسته شـده بود، اما جالب اينكه اين ساعت بـ به مع
 مى بندند.

- خوب بعضى ها هم به دسـت راسـت مى بندند! ـ اين درست، اما من در آن اتاق جيزى ديدم كه به مـين جريان مربوط مى شـد؛ من روى ميز تحرير يلك كتاببه يادداشــت خركنويس


ترار مى كيرد، آنوفت يك ورق از آن كنده شـده برد!
زن جوان وارد صحبت شله با تعبجب يرسيد :
ـ ـ خوب كجاى اين عجيب امت؟
بوارو با خوشسالى در باسيخ كفت:
 اين علت عجيب است كه در سبد كاغذ باطلد من اترى از يل كاغذ


كاغذهاى باطلد مى اندازند!
ـ شـايد باربارا روز فبل يا روزهاى قبل آترا انداخته و مستخلـدم سبد را
خالى كرده است.
ـ نه، اينطور نيسـت مادموازل جوذ ما مـغى مى دانــم خانم الل در

 صندوق انداخته است در اين ميان كاغذ باطله حركنويس نابديد شله

در اين موقع بوارو و جب مر دو متوجه شدند كه زن جوانذ با شنيدن اين مطلب بكلى رنگ و روى خود را باخت، اما بوارو بى توجه به اين مسنله به صحبت خحود حنين ادامه داد : ـ بعد به نكته عجيب و جالبترى برخوردم : دفترجه يادداشــت در وسط
 آنوقت تقويم در طرف راست قرار داشت، نكته جالبى است اكثر بد آن
 طرف راسـت ميز كذاشته مى شود اين راحتتر است كـ آد آدم برايى نوشتن
 باشـد! آدم خبدسـت كه كارها را معمولاً با دست حبِ انجام مى دمد قلم و مداد خود را مم طرف جحب مى كذارد، بهمينترتيب مـم ساعت خود را برخلافت افراد معمولى به دست راست می بندد ! الين مسلم است كه خانــم الن از افــراد جـبدست بوده است. آدم جبـدست وقتى

جنايت در مجتمع مسكنف / VV
بخوامد مفتتير يا هر هيز ديعرى را به دست بگيرد آنرا هر دست خبپ
 را شرح مى دمم : گلوله هفتتير به شقيقه حیب شُليك شُده در حالى كه هفتتير در دست راست او بوده است، بزئـت قانونى مى كوريد هيج انسانى نمى تواند در حالى كه هنتتيرى در دست رالسـت دارد به سمت حجب سر خود شـليك كند، حق با چزمُك قانونى است، راز اين كار در آن است كه هفتتير در دست حب او به شُقيفه خب شليك كرده است و بعـدأ شـخصى آنــرا از دسـت جـب درآورده ناشـيانه در دست راست كذاشُته است! آنوقت ممين شخصر مـم زيرسيكارى مملو از تهسيكار و خاكستر را از اتاق بائين به اين اتاق آورده تا واتمود كند مكالدات بـات بين

مقتول و سرگرد يوستاس در اين اتاق صورت گرفته است! در اينجـا بوارو ساكت شد و نظر تيزى به جهـهره دوثيزه پلندرليت
 و بهطور محسوسى دست و بايش مى لرزيدند . بوارد به طرف او متوجه

شـده كفت:







و علت مرى و خودكشّى خويس را همان باج دادن به سركرد يوستاس ذكر كرده است. خواندن اين نامه بكلى شُها را زيرورو مى كند، فوقالعاده براى دوست معصوم و مظلوم خود متأنر مى شويد، آنگاه بهسرعت برت فكرى به نحخيله شما خحطور مى كند : جطور است صحنـ تَل جلوه دميد و قاتل را مم سركرد يوستاس معرفى كنيد! قاتلى كه با
 بليس خوامد نهميد كه او خردكشـى نكرده و بلكه به قتل رسيله امـت!

 دمت رامت او ترار مى دميد كه مئــْ انـا

 داده با خود به طبقـه بائين مى بريد و در بخــارى دبوارى، شُومينـه، مى سوزانيد، درعوض زيرسيگارى را با تهسيكارما و خاكستر به طبته بالا
 و منجر به قتل شُده است. بعد بنجرهها و در اتاق را تفل كرده به اتاق
 مى كنيد. آفرين به اين هوش و اين نقشه ماهرانه براى منهم كردن و و به كثـتندادن فردى دبعـر. از نظر اخــلامى اين را ما جنـايت مى ناميم جنايت! جنايت براى محكوم كردن و كثتن سركرد يوستاس! در اينـجــا بوارو سكــوت كرد، جب نبـــمبرلب با نـــامهــاى

جنايت در مجتـع مسكنغ / Vq

ستايش آميزى مرتاباى يوارو را برانداز مى كرد . الما زن جوان كه دستش رو شـده بود، اكنون خونسـردى خود را بازيافته و خال عادى يـدا كرده بود، وى مدتى به بوارو خيره شد بعد خشهرهاش برافروخته شـد مانند ترقهاى كه

منفجر شود ازجا بريد و فرياد زد : ـ نه اين جنايت نبود، عدالت بود! شهـا تمام ماجرا را نمى دانيد ،

 كه سالها از خودش بزركتر بود، مردى كه زن و بیه داشتـ، مدنى با او




 روى آسايش و خوئبـختى بيـند ابن موجود بـست و كـي مى شود و از او حت السكوت مى خوامد، حق السكوت براى تمام مدت






 دفيقاً انجام دادم آنوقت شـما كار مرا جنايت مى خوانيد، آبا اين جنايت

است؟
بوارو با لحن ملايمى كفت:
ـ نفس عمل و تصد و توطكه شما جنايت است، مسلماً سرگرد آدم بسيار رذل و يستى است و بد نيسـت بدانيد براى مـــان جرائمى كه مرتكب شُده سالهاى سال در زتدان خوامد بود، اما درنظر دامُته باشيد كه او كلوله را به مغز دوست شـما شـليك نكرده اسـت. من نسبتبه شُــــا احســـاس مــــدردى عميق دارم ، براى خانم الن كه خودكثنى كرده فوقالعاده دلــوزى مى كنم، ولى او جون جرئت و شسجاعت زتدمماندن نداثـت خحودكشى كرد، او مى توانست براى نامزد و مهـ افراد ديكر زتـدگى گذشتهاش را بكويد، اين مرد رذل را رسوا كند و از دسـت او
 او جون جوان بود شانس اين را داشـت كه شوهر ديكرى يـيدا كند يا لاتل زتده بماند و از شر اين مرد خلاص شـود، براى مرك دوست شـما بسبار متأثرم . ـ زن جوان يس از شُتيدن اين سـخنان سرش را بائين انداختـ، جـند لحظه به هـان حال باقى ماند بعد اتاق را ترك كرده در را بشـت سر خود محكم بـست. جب و بوارو مدتى به يكديكر نگريستند بعد جب سرى نكان داده

جنايت در مجتمع مسكنف / Al
ـ آفرين بر هويُ تو ایى يرمرد! فقط يك نكته منوز براى من لاينحل مانده و آن جعبه مخصصوص جوب بازى گلف است، اين جعبه در اين ميان حه نقشى داشتْ؟ بوارو لبخندى زده كفت:
ـ خحلى ساده است، خوبهاى بازى گلف در كمد متعلق به خانم الن بودند، حوبهاى مـغصوص افراد جبدست! وتى ما آنروز كمد را باز كرديم و جوبها را ديديم دختراك مضطرب شـد جـر جون فكر مى كرد ما بار

 ممان درياجه باشكاه كلف بود و بهترين وسيله براى حمل آنها مـا مـان جعبه مخصوص! بس عرحه زودتر دخترك آنها را با يك ميله آمنى به باشكــاه مى برد، بوسبله ميله آمنى آنهـا را خرد میى كـد و ورون مى ريزد بعـد جعبه و خردهجوبها و مهان ميله آمنى ممه را با به درون

 و كار دستش بدهد! بدينترتيب دخترك خحود را از شر شمه آنها خلاص مى كند!
جب بس از شنبدن ماجرا سـوت بلندى كشبد و سرى تكان داد،
سكوتى برقرار شـد، بعد جب سر برداشتـ گفت: - يـرمرد با يك ناهار حطوروى؟ - موانقم، بسرطى كه بيفتك و املت قارج باند آتهم در يك رستوران
ar / اكتا كريست

فرانسوى!

- بس جلو بيفت برويم، عمه اينها كه كنتى مهمان من !

بايِان
يك سرتت باورنكردنى
بنئرنأله

آنثـبـ لرد مى فيلد با شامى شاهانه از دوستانش يذيرائى ميكرد.




 و از دوستان لرد مى فيلد بيشـمار ميرفت.

 هرجا صستبت وى از امور خيريه منشا مى كرفت.

و امْـا در طرف ديكر لرد مى فبلد يعنى سمت جب او زن جوان و
 امريكانى تبار بود و منگام صشبت لهجه امريكانى اش مهـ را منتوجه خود ميكرد .
در كنار خانم ماكاتا، جوانى به نام ركى كارينگتون قرار داشت كه بسـر مارتـال موانیى جرج كارينكتون بود، خانم مانم
 لفظى مرتباً خميازه ميكثيد وري بين صنـدلى بدكى جوان و مادرش خانم كارينگتون صندلى مرد

 موث و ذكاوت فراوان او را آشـكار ميساخت.


 خوش و خوش صسبت. لرد مى فيلد مردى بود ميانسـال با اندامى درشُت، موماى جوكّدمى و جهرْ ای جذاب. وى وزير وزارتخانه تازهتأسيس رتسليحات، بود و خريو
 هم مرد علم بود و مم مرد سباسـت، و اكنون با ترتيبدادن اين ميهمانى


يك سرقت باونكرנنى / A9

مشُغله هيرددسر خود رهائى يافته رفع خستكى ميكرد .

 بلند شـدند و به اتاق نثيـين رفتند . اكنون حهار مرد بر سر ميزنّام باقى مانده بودند . جرج كارينكتون دوسـت و هـكار لرد مى فيلد كه ميخواست با او تنها

باشد رو به بسر خود رِكى كرده كفت:


ركى فوراً از جا برخاسته و كفت :
ـ با اجازه لرد
و با اين كغته آتها را تنها كذاشـت، بس از رونت او كارلايل منسى لرد
نيز از جا برخاسته كفت:
ـ با اجازه شُما من ميروم در اتاق مطالعه به كارهايم برمـم . او نيز بدين ترتيب اتـاق را ترك گفت. وتى لرد و كارينگتون تنها

شدند، مارشـال نيروى موانى رو به دوستش كرده كفت: ـ مـه كارها روبراه شُده امـت؟ نقشُه اين بمبافكن جديد تكميل شُد؟


 بر همه تفوّق هوائى داشته باشد .

ـ اين آرزوى ماست، خحوشهالم كردى كی كغنى نتُّه نكميل شده و براى تولبد آن بايد دستبهكار شد.

ـ مـينطور اسـت. كارينكتون نفس راحتى كثيله موضوع مسبت را تغير داد و هرسيد: ـ راستى اين خانم وانـدرلين زن جذأاب و زيبـاثيست، نظر تو در اينباره هيـيـت• - ميخواهى بكوئى اين زن در اينجا در اين ميهمانى چه نتشى دارد؟!

ـ ــ بـ بهيجوجه!

- جخرا، منظرر اصلى ات ممين بود! با من مميشّه روراست باش ! ـ حت با توست! وجود اين زن زيبا در اين ميهمانى يككمي . . .
 ابنيكى اين زنيسـت كه تابـحال سهبار شُوهر كرده از سه مليت و كشور مختلغ! اكنـون بيوه است، بهترين لباسها را مى بوشد بهترين جاها زندكى ميكند، در ماه جندبرابر تو خرج ميكند، براى بدستآوردن اين اين

 خلاصه خهيلى مسائل ديكر.
- خيالم را راحت كردى، من فكر كردم كه . . . ـ كه آمده مرا خر كند!

بك سرقت بارنزكرنى / 1 ب

ـ يك ممـهين جيزها!
ـ اشتباه كردى، من الالن بنجاهوشس سال دارم آتغدر زنها كلاه سرم كذاشتهاند كه ديكر كالاه سرم نميرود!
 جالب بمبانكن مستهم و به قول تو تكميل مـم شله وجر ابين زن در اين خانه كمى غيرعادى بنغأر ميرسد، مخصصوصاً با آن سابنه جاسوسى كه تو اشاره كردى|
ـ مـينطور امت كه ميكئى ، امكانش مـم هست كه او مأمور باشد!
 بر سرش ميكذارم به بزركى كوه آلب! - و اكر كاه بر سرش نرفت؟

ـ آنوقت كارى مم از بيس نبرده ، دست خالى آمله و دست خحالى . مم ميرود، نو مطمنّ باش
جندلحظه سكوت برقرارشـد، آنوقت لرد مى فيلد اززجابرخاسته كنت: - جطور امـت ما مم برويم بيسّ بانوان، آنها مششغول بانى بريج هستند
 هر كونغر به طرن اتاق نشيمن بهراه افتادند، هنوز به اتاق نرسيده بودند كه كارينكتون كفت: - جارلز، من كـى نكرانم، اميدوارم عمانطور كه كغنى كاملْ مواظبِ اوضاع باشتى
بخّ در
نتّه با سرنن بيرر!

در اتـاق نُّيمن سه بانو بهاتفاق ركى كارينكتون جوان بك بارئى


 بيستويكساله كرم ميكرفت .

 و حرنهاى معمولى زدند، نأكهان كارينكتون متوجه ساعت ديوارى شُده خطاب به بانوان كغت: - خيال داريد تا صبع به بازى ادامه دهيد؟ ميدانيد ساعت جند

زنتش جوليا كارينگتون اظهار داثشت : - جيزى نيست، تازه يكربع به يازده است رفت داريـم كه يك دور ديگر بازى كنـــ
شورشر با لحنى جدى كفت:
 تـبـبخير بكوتيد و ابنجا را تتخلبه كنيد .
 با عشوه و غهزه خاصى با تكتك مردها خداحافظى كرده اتاق را ترلُ كفت بدنبال او سايرين هم بيرون رفتند .

 سروكلّ كارلايل منـشى مخصوص لرد در آمتان در ظالهر كرديد، لرد رو به او كرده هرسيلد :

- يروندهها و اوراف و نتقّه را آماده كردى؟ ـ بـ بله تربان . ـ ــ آنها را آماده روى ميز كار بكذار، من و سِر كارينگكون كـى در حباط تدم ميزنيم بعد براى مطالعه آنها به دنتر ميآثبم .




بك سرقت بارنكرندى / 10

واندرلين نزد لرد و كارينگتون آمله و كنت:

كارينكتون كابيى را از روى ميز بردائته هرسيل :
ـ اين كتاب را ميكوئيد؟
ـ بله مـمينسـت، متـنـكرم .
واندرلين كتاب را كرفته بار ديكر با ممان ادا و اصول خود شبببغير



دست از بـا برخاستـ كنت :
ـ با اجازه شُما ميروم بـخابم ، شـب بـهير.
بهاينترتيب لرد مى فيلد و كارينگتـون بزرك كامـلغّ در اتـاق تنهـا
ماندند، آنوقت لرد مى فيلد رو به كارينگتون كرده برسيد :

ـ ــ كاملُ موافقم ــ
آنگاه هر دو مرد در را باز كرده وارد يك تِراس شُـدند، اين تراسى بود وسيع و زيبا كه بر رويش با سليته خاصى جمن كارى شـده بود . وتى

فدم به تراس كذامُتند كارينگتون نغس عميقى كشيده كفت :
 لرد مى فيلد لبختدى زده باسخ داد



موجــود جهـــان زتيسـت كه عسر الرزان قيمت و بازارى بــــود ميزنــدا كارينكتون براى اينكه موضهوع صسجت را عوض كند آسـمان را نكريسته

كنت:

- جه آٓسمان شفًافى، چه هواى لطينى، باران مـم كه بند آمده، متوجه شـدى وتتى در اتاق شـام مبخورديم باران ميآمد؟ - بله متوجه شُـدم . بعد سكوت برقرار شُد و هردو مرد به تدم زدن هردانخته ، تراس زيبا در تمام طول حياط ادامه داشت و اين دونفر درحالى كه به آرامى مراري طى كرده و بازميگـتمند به بحث درباره مسائل فنى برداختندل . عنگامى


كرده كنت:

- خطور امت به اتاق كار برويم، خيلى كارهاست كه بايد انجام

بدين ترتبب هردو بازكثتند به طرف اتاق كار بهراه انتادند، مصينكه
آمسته تَم ميزدند ناكهان لرد مى فيلد فريادى از حيرت برآتورده كغت :


- جه جيز را؟ جیى را ديدم؟
- بنظرم رسيد كه كـسى از بنجره اتان كار بيرون بريد و به سرعت از تراس فرار كرد!



بك مرقت باونكردنى /
تراس خزيد، عرض آنرا طى كرد و نابديد شُد!


 ميخوانتم حشـهانم قويست. - بدون عينلك روتامه ميخوانى امَا دور را نميتوانى بيبنى، تو ديكر

ير شُدهاهى!
از اين حرف مردو خنديدند و بعد وارد اتاق كار شدند، ينجره اتاق رو به تراس باز بود . كارلايل مم با اورات و برونــــهـها ورميرفت. لرد
مى فيلد رو به او كرده برسبد :

ـ كارلايل شمه حيز مرتب امت؟





را سر جاى خود كذاشتـ. كارلايل برسيد :
ـ با من ديكر كارى نداريد؟



كارلايل در حالل خارج شدن از اتاق بود كه صداى لرد بلند شد :

- صبركن، صبركن مرد، برونده اصلى را فراموش كردى! - مـظظررتان را نمى فهمـم آتا
 ـ مـمانجا روى ميزتان است، سر ميز.
لرد مى نيلد نكاه دقيقى به ميز انداخته با ناراحتى كُت : - ميج جيز اينجا نيست!

- بيا خودت ببين .

كارلايل جلو آمد، با حيرت فراوان اوراق روى ميز را وارسى كرد از سر
 كه هردو با دتت سراسر ميز را بررسى كردند لرد مى فيلد كفت: ـ ديدى كه اينجا جيزى نيست؟
زبان كارلايل به لكنت انتاد، بريده بريده اظهار داشت :

 ـ الشتباه ميكنى جانم، من فكر ميكنم آنها هنوز نوى كاوصندوت باشند، نتشّه را بيرون نياوردهاهى .
لرد مى فيلد و كارينگتون به سرعت به طرن كاوصندوق رفنه، در آنرا باز كرده به برسمى اوراق موجود برداختـند، جند
 ميان آتها نيست! بار ديگر هرسهنفر سراغ ميز رفتند و به زيرورو كردن

بك سرقت باورنكرنى / 14

اوراق و يروندهها برداختند، خحيزى وجود نداشت! لرد مى فيلد فرياد زد : ـ خداى من، نقشه كم شـده است، به س سرتت رفته است!

كارلايل جواب داد :

- اين غيرمـكن است آنا، محال است!
- حه كسى وارد اين اتاق شد؟

ـ ميج كس
ـ خ خانم واندرلين اينجا نيامد؟
ـ خانـم واندرلين؟
كارينكتون حندبار با دتت مواى اتاق را الستـنـمام نموده كفت :

لرد مى فيلد با لحن آمرانه به كارلايل كفت :


- بله آقا

ـ مطـنتى كه آنرا بيرون آوردى و روى ميز كذاشتى؟
ــ بله آقا
ـ از زمانى كه آنوا روى ميز كذاشتى هـيج كس وارد اين اتاق نشد؟
ـ نه آقا
ـ خودت مم از اتات بيرون نرفتى؟

ـ ما! حال تضيه روشن شـد! جرا از اتاق خارج يُدى مرد؟


- جيغ زن؟ زنى كه كـك مى طلبيد؟ اين زن كى بود؟


 و بدنش ميلرزيد، تقاضاى كمث ميكرد، جلو رفتم كفت كه بث روح ديده امت! بك شبع، شبح سفيديوثّى كه بين موا و زمين حركت ميكرد!
- جه مزخرفاتى ! خوب بعد جه شــد
 - جه موقع اين جريان اتفاق الفتاد؟
 ـ تو خودت جه مدت خحارج از اين اثان بودى؟ ـ دو دقيفه، حداكثر سه دفيفهـ .

ـ معين مدت براي انجام كار كافى بوده! در اين موقع بكمرتبه لرد مى فبلد بازوى كارينكتون را كرفت نكان دان و كفت:

- ديدى جرج، ديدى حق با من بود؟ ممان سايه مـمان جيزى كه از
 - عجب! عجب كارى شُد! بعد كارينكتون با كهال ناراحتى دستهاى لرد مى فيلد را محكم در دست خود كرفته كفت:

يك سرقت باونكردنى / 1 •
 يك اقدامى، يل كارى، شايد به نتيجه برسبـم .

بحّ سـرم
بوالرو وارد كار مسُود

لرد مى فيلد و كارينكتون در اتاق كار نشسته دليى يافتن راه حلّى

 كارينكتون به او مى كفت:

- جارلز، به امتحانش مى ارارزد .
- راستش نميدانم آبا صلاح اسـت اين خارجى را در اين كار مهمْ دخالت بدهبه؟
- اينطور كه ميكوئيد آدم نوقالعادهايست، به احتمال توى معمًا را كنف ميكند، تابحال اتغاق نيفتاده كه مركول بوارو در كثن رئ رازوردزي عاجز بماند، امتحانس ضررى ندارد، تمام مستوليت اين كار را من خريور

به عهله ميكيرم .

كارينگتون كوشى تلفن وا برداشنه كغت :

- من همين الآن از او دعوت ميكنم كه به اينجا بيايد!

ـ الأن؟ الاأن كه او خواب است!

- بيدارش ميكنيم، جارلز نبايد بكذاريم اين زن ما را شـكست بدهـد

ـ بله، مكر تو شُخّى مم دارى؟ فكر نميكنى كه كار او باشد؟

 بعد كسى را فرستاد كه نقـّه را بدزدد، الشكال كار اينـار اينستكه ما نميتوانيم ابن موضوع را ثابت كنـبم .
ـ هركول بوارو ميتواند ثابابت كند - جرج تو نكر ميكنى كه هوش اين فرانسوى از ما انكلبــــها بيشـر باشد?



 جشـــم آب نميخورد . كارينگتون شــماره بوارو را كرفت و مشـغ لـ صحجت شـد .

بنشّ جهار
بازجوكّى از مهشانها

ساعت دوونـيم بعــد از نيـــه شب مركـــول بوارو، اين كاراكــــا

 ماجرا براى كاراكاه تشريح شد بردائـته هرسـيل :
 فرار كرد يك مرد بود؟

ـ مطمئن نيستـم، مثل يل مـايه بود، مثل يلث سـايه خزيد و نابديد
شـد .
هوارو رو به كارينكتون كرده برسيد :

ـ بـنظر شـما شـخصى كه از بنجره بيرون آمد مرد بود يا زن؟ ـ من احلٌْ جـزى نديدم .
 كرد بعد از مى فيلد هرسيلد :
 - يك يادداشـت معمولى يوارو يادداشتى را از روى مهـ كاغذها برداشته آنرا به لرد مى فيلد

نشان داد و يرسيد :
ـ اين ورقه بود؟


 ديدبد?



مى فيلد از يوارو يرسيل :
 ـ بله، سئوال ديكر من درباره آقاى كارلايل الست، كارلايل برابى من مسئله مهمُى است.
قبافه مى فيلد جلى شـد و بالحنى خشـن كفت : - مسـيو بوارو كارلايل مورد سوغظل نـيلـ،
l•V / يك سرقت باونكردنى

نكنيد، جهارسال المت كه به عنوان منشى خصوصى من كار مبكند و
تاكــون كوحكترين خطانتى از او نديلهام . اكر او ميخوان


بوارو باز مم به فكر فرورفت بعد سر برداמمته كفت :
 ـ بله مسيكوك است، مـابقه خوبى هـم ندارد .

- يرستار فرانسويش جیى؟ آيا او به خانمش ونا

: يوارو بار ديگر سر ميز رفت، اوراق را زيرورو كرد و بعد برسمبد
 دريافت كرد؟
ـ مسلمأ ممينطور است اكر به مراكز معينْى برده شود بول منكفتى
در برابر آن ميدهند . ـ مــلزُ كـجا؟

ـ ا ابرتدرتهاى ارويائى ، مراكز كنّورماى بيگانه .

ـ خانم واندرلين كه خبر دارد!
 هر آدم معمولى ميدانست كه ميشود اين نقشه را با بول هنگفتى معاوضه

ـ بـله هركس از اين موضوع باخبر بود. بوارو لحظه ای فكر كرده بعد از جا برخامـت به طرف بـنجره رفت، مـان ينجرهاى كه به ادعاى لرد مى فيلد سـارق از آنجا به بيرون يريد بريده ثوارو ماننـد گريـهاى خيز برداشت و به بيرون داخل تراس بريد،



 نكرديد! ـ نه ، كارش خيلى سريع بود، مئل برق به انتهاى تراس يعنى انتهاى حياط رفت، اكُر اتومبلى در آنجا منتظرش بوده ديگر كار تمام اسـت، دست ما هركز به وى نخخواهد رسيد . بوارو با خونسردى كامل به خهره مى فبلد نكاه مى كرد و كوجكترين

يرسِيد :

- مسيو بوارو بمن بشُوئيد آيا شــا اميدى به موفقيت در ابن كار
داريد؟

 كنم

يك سرقت باونكردنى / 1-9

ـ بـــيارخوب، الأن او را صدا ميكنم . لرد مى فبلد بواى احضار كارلايل از اتاق بيرون رفت، يس از رغتن

مى فيلد بوارو رو به كارينگتون كرده كفت :
 از ينجره گريخت برايم صسحت كنيد . ـ مسيو يوارو، از شُما خوامش ميكنم در اين باره از من جيزى نيرسيد

جون من اصلأ و ابدأ كسى يا حيزى را نديدم! - عجيـب اسـ! شـــــا و لرد مى فيلد هردو در تراس تدم ميزديد ، صورت هردوى شـــا متوجه بنجره و اتاق بود، لرد مى فيلد سايه مبهمى مشُاهده ميكند كه از بنجره ميكريزد، امَا شما هِيزى نمى بينيد، اين Po i Mose - بله عجيب است، من سوكنـد ميخورم كه چیزى نديلمه، شـايد
 اتاق شـديم و موضوع سرقت نقشنه را دريافتيم، لرد مى فيلد حتم مبكند كه هيزى ديده و من نديدهام، شُل او تبديل به يقين ميشُود، با اينهـه

ـ در اعماف تلبتان مطـنـن هــتيد كه جيزى نديدهايد؟!
 جإيانى مشامده نتشد، شما حجزى تشخخيص داديد؟
 كوحكترين تماسى با جمن گرفته شـده بود اثر آن مشهود مى بود .

- بس اين معمًا در كجا حل ميشّود؟ ـ در هممين خانه! در ميان ساكنان خانه!
در اين هنگام در اتاق باز شـد و مى فيلد بهاتفاق كارلايل وارد شُـدند،
 به دمان او دوخت . بوارو رو به او كرده يرسيد :
 اين اتاق بسر ميبرديد؟ - بين ه تا • 1 دقَيقه .

ـ بعد از شـام مههانها نتط در يك اتاق جمع شده بودند؟
 بوارو كتابجه يادداشـت خود را درآورده، نظرى به آن انداخت و كفت:

ـ اين الــراد عبـارت بودند از: آتاى كارينگكتون و همـرش ، خانم
 درست امست؟

ـ من كـتر در آن اتاق ماندم من به كارماى خودد روى آوردم . بوارو از مى فيلد برسيد :

 كردند.
ـ بعد جه شد؟

## يك سرقت باونكردنى / 111

ـ كارلايل وارد اتاق شـد و من به او كفتم برود به اتاق كار تا من و
 ـ بعد از آن شها دونغر به تراس رفتبد؟

- بله ممينطور المت.

ـ وتتى شُما به كارلايل گغتيد به اتاق كار برود، خانم واندرلين در اتاق
بود؟ ـ به

ـ ـر اينجا كارلايل وارد صحبت شـده كفت: - ببخشيد لرد، وتتى من داشتم ميرفتم در آستانه در با خانـم

برخورد كردم .
بوارو با كنجكاوى برسبد :

- بس المكان دارد او دستور لرد را به شــــا شنيله باشد؟ ـ كاملخ ممكن است.
- خوب جناب لرد، وتتى شما دونفر به تراس رنتيد، خانم واندرلين كجا رفت؟
ـ الو با كتابش كه از اتاق بردامته بود به خوابكاه رفت.

ـ ـ الو مم به اتاق خواب خاب خودش رفت
 صداى جيغ شنيدبل، بسيارخـوب خطور استت صحنه شنيدن جيغ،


كنـم؟! ! خـوامُ مبكنم برخيزيد!
مس از اين يسنهاد بوارو حيرتزده شدند، با اينهـه مدكى از جا
برخاستند . يوارو كفت:
ـ بــيارخوب تترين را شُروع ميكنــه، خيال كنيد من آن دختر هرستار
فرانسوى هـستم و ججغ ميكسّم!

در اين هنگام بوارو دهان خود را باز كرده در ميان حيرت حاضرين صدایىوشُخراشى مانند سوتلكوموتيو از كلو بيرونداد! از اينعمل

ممه به خنده افتادند امًا بوارو امميتى نداد و به كارِيلايل گفت : ـ خـوب، حال مُـما به طرف در بدويد . كارلايل به بيرون دويد، دبگران مـم دنبال او رفتند، بوارو در رامرو
از او يرسيد :

ـ درست بادم نيست، بنظرم نبستم . - بسسيارخوب راه بيغت و برو جلو.

كارلايل جلو رفت و در باى بلكان ايسـتاد. آنوتت بوارو يرسيد :
ـ د دخترك كبا بـود
ـ در وسـط راه يلكان

بوارو به وسط راه بلكان رفت و يرسيد :
ـ ــمـنجا بود?

بك سرقت بارينكرنى / I I

بوارو دستهايش را بالا برد و برسيد: ـ اين حالت را داشت؟ ـ ـنه، دستهايش را كذامُته بود روى سرش . بوارو دستهاى خود را روى سر گذاشـت و باز يرسيد :

ـ اينطور برد؟
ـ بـله دقيفاً مـمين حالت را دائـتـ.

- بسبارخوب مسيو كارلايل حال برايم بكوئيد كه آيا اين دخترك

زيباست?
ـ دقت نكردم

ـ مـمينكه كغتم دقت نكردم و متوجه نشدم .
 روح و ثبـع را برايتان تعرين كرده

- بله

ـ ـــها مـم حرفّ را باور كرديد بعنى مجاب شُـديد كه او جيزى را
ديله است؟
ـ ديله يا نديده نميدانم، ، امَّا حالسُ عادى نبود، نغسنغس ميزد و ظاهراً ترسيله بود.
ـ در اين موقع خانم او يمنى خانم واندرلين سروكلهاش يـدا نــد با او را صدا نكرد؟

- هرا، از همان طبته بالا او را صدا زد و كنت: الكونى ! ،
/ I / IF

ـ بعد جه شـد؟
ـ د دخترك فوراً بالا رفت و من مـم به اتاق كار بازكشتّم .


وارد اتاق كار شـود؟

ديگرى جز ابنجا ندارد .
جند دقيفه به سكوت كذشت انَعاه كارلايل كفت : - خوشـهـالم كه لرد مى فيلد سـارت را منگام خروج از از بنجره دبله
 در درجه اوْل متوجه من ميثّد .
لرد مى فيلد در جوابش با لحن مطن مطينى كفت :


نيست، من اين مسئله را تضمين ميكنم ر الرا
 را در اختيار مهـ بكذارم تا بهدتت بازرسى شـود!

 اختيار من بگذاريد؟
ـ آرزوى آنرا دارم!

- جند لحظهاى سكوت برقرار شد بعد بوارو برسيد : ـ اتاق خانم واندرلين نــبت به اتاق كار رـ جه وضه و و موقعى قرار

يك سرقت باعرنكرنى / 110

دارد؟

باز مـم سـكوت حكمفرما مّد، سبس بوارو كفت:

- بهتر است به اتاق نـيّيمن محل بازى بريج برويم . ممكى وارد اتاق نشيمن شدند، بوارو با دقت سراسر اتاق را جسستجو
 مخمـوصى كفت:



نشده است!
لرد مى فيلد بيش از ديكران از اين سخن حبرت كرد و با كنجكاوى
برسيد:
ـ امْا مسيو بواروى عزيز، آن مردى كه از بنجره اتاق به بيرون خزيد و
ـ ـ مـما آَخر مر من او را ديوده امـت!

ـ با كمال احترام خحدتتان عرض ميكنم شـــا در عالم خيالل او را ديدهايد سايه درختى يا جيزى موجب شـده چخنـن تصورى بكنيد، بعد وتتى سرقت واقع ميـُود حتم ميكنيد كه واتعأ حيزى را ديده ايد! اجازن بدهيد عرض كنم كه به طور حتم هيَّج كس يا مِيِّ جيز از بنجره و تراس عبور نكرده است!

كارلايل با لحن مضطريحى كفت:
 لرد مى فيلد كفت:
ـ اصلُّ نگران نباش، بيكنامى ترا من تضمين ميكنم، من با نظر آتاى بوارو موافق نيستم بوارو با لحن ملايمى كفت:
 كارلايل در اين جريان مطلقاً دخالتى ندائته است دارد - بس اين سرقت جكونا رخ داد دادهب


 تراس و از بنجره وارد اتاق شُود!


$$
\begin{aligned}
& \text { را از هاينين تا بالا طى كرديد؟ } \\
& \text { - دست كم ينج يا شـس بار }
\end{aligned}
$$

- بسبارخوبب، در يكى از مواردى كه بـُت به بنجره كرده بودند سـارق فرصت را مناسسب يانته و از بنجره به درون اتاق خزيديده الستـ. كارلايل رو به بوارو كرده كفت :
ـ و اين در زمانى بوده كه من از اتاق خارج شـده با دختركٌ فرانسوى حرف ميزدم؟

IIV/ / /

- من اينطور فكر ميكنم، براى ممين مـم عست كه ميگويم نقشه


كارينكتون كفت :
 تهام ساكنان خانه بهعمل بياوريد . ـ به اين سادكى ما مـم تيست كه ميگوئيد، كسى كه نقشُه را برداشته حدس ميزده كه بازرسى بهعمـل خوامد آمد، بنابراين نفئه را جانى بنهان كرده كه كسـى سوءظل نبرد . - يس بايد تمام خانه را زيرورو كرد؟ ـ نه، با تفكر و المتدلال ميشود به محل اختفاى نتشّه هع برد، اين


 حالا اكر اجازه بفرماتيد مـين الأن اين مصاحبه را با جناب لرد و سِر كارينگتون بهعمل بياورم .
_ لابد تنها؟
ـ بله، تنها
لرد می فيلد با اكراه تمام از جا بلند شـد و حرحالى كه بهاتغاق كارلايل
از اتاق خارج ميئد كفت:
 من بيانيد .

وتتى بوارو و كارينگتون تنها شدند كارينگتون اظهار داشت: - من از اين جريانات حيزى سردرنميماورم ـ خـيلى ساده است، حل معمًا در دو كلمه بيان ميسّود : اخانـم

واندرلين! !

- راست ميكوئيد؟

ـ بله، اين سنـوال بيش ميآيد : خانم وانــدرلين كه سابقه مرموز و و جاسوسى دارد خرا بايد به جشن ضيافتى دعوت مُود؟ مخضصوصاً وتىى كه شـما و لرد مى فيلد مسُغول تكميل و اتمام نقشَها الى به اين مهمْى

 ميدهد كه ورود خانم واندرلين در هنين زمانى به اين خانه دورازا احتياط است، آيا شما نظر مرا تأيد مى كنيد؟

 ميدهم آنگاه كارينگتون صسحبتهانى را كه لرد مى فيلد بعد از شـام درباره خانم واندرلين و مسائل دبگر بيان دائته بود، موبهمو براني بياني


هنگامى كه حرفهايش بهيابان رسيد اظهار داشت :
 آشكار ساختيد . بس شـما هم مثل من عقيده داريد كه مهره اصلى

## يك سرقت باونكردنى / 199

خانم واندرلين است، تكر خودش مم شـشغصاً نقشّه را برنداشته باشد

$$
\begin{aligned}
& \text { لااقل نتش بسيار مهمى در اين كار دارد . } \\
& \text { ـ كوحكتربن شُكّى ندارم . }
\end{aligned}
$$

 ـ فكر ميكنم بهتر امت شـها برويد استراحت كنيد، صبع نزديل شدله.

- مسيو بوارو خوامش ميكنم بـن بكوئيد آيا منوز مـ شما اميدوار هستيد كه ما بتوانبم نقْنـه را دوباره بهدست آوربـ؟ -
از اين سخن تبسمى بر لب كارينگتون نقتّ بست و سبس از جا
 ترلك گفته بوارو را تنها كذاششتـ.
بوارو مدتى به فكر فرو رفت، سهس دفترجه يادداثـت خود را از جيب درآردهه بر صفحهالى از آن جنين نونـت:

خانتم واندرلين؟
خانم جوليا كارينكتون؟
خانتم ماكاتا؟

بعد بوارو زير اين اسامى خعلى كـُـيله دوباره هنين نوشُت :
خانم واندرلين و آقاى ركى كارينكتون؟

خانم واندرلين و خانتم جوليا؟؟ خانم واندرلبن و آقاى كارلايل



 فاصله دور را خوبب نميتواند بيـد . كارينگتون دوربين است، دور را
 داشـت. با اينههد لرد مى فيلد اطمينان دارد كه جيزى را ديده الست. در


 شـتخ ديكرى بجز خانم واندرلين سـوءظل دارد؟ بس از نوشتن اين مطالب، يوارو دنترحه خخد را در جيب كذاشت
 مى فيلد شُد تا با او صحبت كند .

$$
\begin{aligned}
& \text { بنُّ نبنجـم }
\end{aligned}
$$

وتقى بوارو وارد دنتر لرد مى فيلد نــد وى مشغول جيزنوتـنـن بود، با ورود بوارو سر بردائتـه كغت:
 ـ بله جناب لرد، او مطلاليى را برايم روسن كرد كه برايم حكم معمًا را داشتتند.
ـ خوب، اين مطالب جه بودند؟
ـ دلبل آمدن خانم وانترلين به اين خـانه و شـركت در اين خـيانت من فكر ميكردم كه نـــا . . .
ـ فكر ميكرديد كه من شيغته اين زن مـستم و در برابر او ضعيغم! خير از من كذشته، من نصد ديكرى دائتم .

ـ بله كارينگتــون بمن كغت شــــ تصـد داشتبد كه سرش كلاه. بكذاريد، كلامى به بزركى كوه آلب!
 خبلى بزركتر از كوه آلب! ـ المتباه ميكنيد، اصلاُ و ابداً جنين نـيست.
ـ يعنى فكر ميكنيد امكانـش هــت كه مادر اين مبارزه بيروز شويـ؟
 واندرلين نتوانسته سر شـما كلاه بكذارد. رر اينجا سكوت حكمفرما باشد، بوارو از توطى سيگار خود سيطار باريكى درآورده برلب كذاشت و روشن كرد، جند بكى به آن زد و بعد

ـ كارِنگكتون از دوستان صـيمى شـــامـت؟ ـ بله، بيش از بــــت سال اسـت كه بامم دوستيم . ـ با ممسر او مـم صميهى مستيد؟ - جرا حنين ستوالى ميكنيد؟
 بعد از شُام در اتاق نشهيمن بوده أست.
 به او اعتماد كامل دارم . ـ بنظر شُما سـارق نقشه كبــج ـ بيش از هركس خانم واندرلين مورد سوغظن است جون او او بعد از

يك سرقت باونكردنى / r 1 r
 ميتوانسته يكبار ديكر مـ به بهانه برداشتن كيف با كا كلاه يا دستمال بـ به اتاق نشتيمن بازكردد و نقتشه خود را عملى كند .
 شده و احتمالأ مناسبترين زمان سرقت نقشـه، خانم واندرلين بالآى بلكان بوده و برستار فرانسويش را صدا زده است! - حق با شـماست، معذرت ميخوامم، من اين موضوع را فراموس

كرده بودم .

- جناب لرد ما قبلاْ بحث كرديم كه سارق نقشُه مر كس بوده قصد داشتـه آنـرا به بول نزديك كند، يعنى آنرا بدهد و در ازايش بول برل نقد دريافت كند.
ـ كاملا صحـيع است.

 ـ مـلْ بيى آبرو كردن من؟
ـ بله، احتمالش مست، شما سياستمدار مسّهور و معتبرى مستيد حلود ينج سال بيّ شايعاتى بر سر زبانها افتاد كه شها با بك ابر ابرتلرت

 برخاست و رسمأ شايعات را تكذيب كرد، حالا امكان دارد كه باز مـم


ماجرای كذُشته را تجديد كنـد و بخوامند ضربه جبرانتايذيرى بر شُما
وارد نمايند!
كرد مى فيلد بس از شُنيدن اين سخنان دستباجه شُد، آب دهان
خود را فرو داده كفت:
 هركز فكر نميكردم كار تا اين حد بـيخ يـدا كند - جنـاب لرد أكـر اينبار مخالفان شما موفق شوند، ساكت كردن

 برگزيله شويد!
ـ حتى با شـماست، وضع من دارد وخيم ميشود!
 كر كتاب اپجهره ساسنمداران مُماصِره - Who is Who - خواندم و منوجه شُدم كه در كذشته شــا رئيس يك شركت مهندسى بزركى بودهايد و

خودتان مـم مهندس برجسته الى مستيد!
ـ هممينطور اسـت، من از صغر شروع كردم تا به اينجا رسيدم

- جالب است!
-خوب حال از ابن صغرى و كبرى چحيدن به حی نتيجه ایى رسيدهايد؟
ـ بـ اين نتيجه رسيدهام كه اكنون ميدانم نتشّه كجاست!
لرد مى فيلد با شُتاب از جا برخامسته فرياد كتيد :
| FQ / بك سرقت بارينكرنى

ـ بله ميدانم .

- بـس جرا معطل هسـتـد، برويم به سراغش و بيدرنگى آنرا برداريم! ـ نه حالا يك كمى زهـ است! ممكن است كار خراب شود، الأن هــه نوواب هستــد، اين كار وتت دارد، اين كار را به هركول بوارو واكذار كنيد، الآن بهتر است هر دو برويم و كـى امتراحت كنيم، شبببخير لرد .
 مى فيلد به فكر فرو رفت، جهرهاش كاملا حيرتزرده بود، مدت كوتامى

اوراق روى ميز را زيرورو كرد بعد زيرلب كغت
ـ عجب كلّهاى دارد اين مرد!
أنگاه هراغهاى اتاق را خاموش كرده براى استراحت به اتاق خواب
خود رفت.

حرت

صبح روذ بعد ديروقت سـر كارينكتون، يسرش ركى كارينگتون و
 صحبت از جريانـات دبيــب بود. خانم واندرلين و خـانم كارينكتون


آخرين لقهه را به دماذ خود كذامـته با ناراحتى كِّ ـ آخر یدر، اكَر دزدى در خانه صورت گرفنه جرا بليس را خبر نكرده اتد؟
ـ نميدانم يسرجان، لرد مى فيلد ترجيع داده كه هركول بيوارو تضيْيْ را برנسی كند؟ ـ اين صصحيع اسـت كه بك خارجى آنهم آدمى غير از مقامات رسمى

را در اين كار دخالت دهند؟ ـ ـ اين را من نمبدانم - جه جيزى به سرقت رفته، بول؟ با اشيـياء كرانبها؟ ـ نميدانم و نميدانم! - يس بكوئيد اين جريان مخفى و سرُّسـت و كسى نبايد از آن اكا.

شُود1

- بله همينطور استـ.

ركى ميز صبحانه را ترك كرد و به طرف يلكات رفت كه به طبته بالا
 خانم كارينگتون با كنجكاوى يرسيد :
ـ ركى عزيزم، هـه اتغاقى افتاده جيزمائى به بكوشّم رسيد! ـ ـ دزدى شُـله مادر، دزدى، جـرْمائى به سرقت رنته . - ختى به سرقت رفته؟ بول يا جيزماى ديكر؟
 كاراكاه خارجى آوردهاند كه از مههانان بازيرسى بهعمل بياورد! ـ خحارجى؟ بانيرسى؟ اين يك تومين امت!
 - راستى مادر، بولى در بساط دارى كه به من بدمى؟ من حتى يك بنى در كيفم ندارم ! - جه بد! من بدتر از تو! تو يك ينى در كيف ندارى، من كه اصلخ ورُّكست شُدهام!

بك سرقت باونكردنى / IT4

- بس جكار بايد كرد?




كرده گفت:
ـ ركىى، آقاى هوارو در كتابـخانه منتظر تو مستند، ميخوامند با تو مصاحبه كند، جند دقيقه ديكر آنبا برو.
 باتجـريـه با مهـارت فوقالعـاده و مهـريـانى تمام سنوالات الوات نحود را با

يرسْهاكى بسهار سادهاى شُروع كرد :

 خود را در اين زمينه براى من بكويدبـ ـ حت با شـماست، او مرد باشـخصيت و برجستهايسـت، فتط يك

نقطه خعف داردا
ـ و آن حيست؟ ـ ـر برابـر زتهـا ضعيف اسـا

شُيطانهائى هستند!
 وانـرلين براى من بگوئيد؟ آيا اين خحانم با لرد مى فيلد خـيلى صـميمى

ـ نه! صميمى كه نيستند هيج حتى روابط دوستانه هم ندارند و من خيلى نعجب كردم كه او را در اين ضيافت ديدم . خـيناً برايتان بكويم كه خانم واندرلين در زندگى خود آبروى هرجه زنست برده! راستش را بخواميد او در عالم زتان يك بارازبت است، يك است انگل! ـ امْا مردها طرفدارش هستيند مكرنه؟
 كارينگتون كه وقتى با واندرلين حرف ميزند تا بناكوث سرخ ميسرو مرو! - مرد واقعى مركز فريب تملق ماى واندرلين را نميخورد . ـ خانم واندرلين خوب بريج بازى ميكند؟
 - خحانم كارينكتون حطور؟

ـ او قمـاربـاز تهـاريستا خبلى علاته به بازى بريبج دارد، اكر


ـ آيا او سر بولهاى كلان بازى ميكند؟
 - با اين ترتيب لابد از بازى بريج بول خري
 اواخر خبلى مقروض شـده و وضع مالى بدى دارد، ایى ایاش من تدرت داشنتم و اينگونه زنها را در جامعه الصلاح ميكردم و و . . . در اينجا بوارو از جا برخاست و وبا الحترام تمام كفت ـ متشكـرم بانــو، صحبتهاى شـها براى من خيلى ارزش داشتند،
|r| / بك سرفت بالونكردنى

مصاحبه ما به بايان رسيد .
وتتى خحانم ماكـاتا اتاق را ترلك كرد نوبت به ركى كارينگتون جوان رسيد، ركى با اكراه و با قيافه الى استفهام آميز وارد اتاق شد و روى يك صندلى برابر يوارو جلوص كرد، بوارو مدتى با تيانه جدى سراياى او را برانداز كرد و بعد برسيد :
ـ شـما آَّاى ركى كارينكتون مستيد؟
ـ بله، جه كارى ميتوانم برايتان انجام دهند؟ - مرجه از ديشب ميدانيد موبهمو براى من تعريف كنيد ـ ديشب، ديشّب، هيّج، مادر اتاق نشيمن هدتى بريج بازى كرديم

بعد من رفتم و در اتاق خود خوابيدم ، همين . ـ ـه سـاعنى به اتان خحود رنتـد؟ ـقبل ازساعت يازده، من فكرميكنم سرقت بعدازآن اتفاق انتاده امت. ـ بله بعد از آن اتفاق افتاده است، شـها جيزى نديليد؟ يا صدائى

نشنيديد؟
ـ مـ مطلثاً نه، من مستتبياً به اتاق رفتم و تا صبع راحت خوابيدم . ـ شـــا از اتاق نشيهمن به اتاق خواب خحود رفتيد و نا صبع بيرون

نيامديد?
ـ كامانغ ممينطور است.

ـ كجايش عجبب اسـت؟
ـ ــــا صدايى جين نتى را نشنـيديد؟

ـ نه نشنيدم
ـ نـيلى عجيب است!

- جرا عجيب است؟
- برای اينكه شـما بايد كُر باتُـيد!

بوارو لبخند مخصوصى زده بازمم تكرار كرد:
- خيلى عجبب است! ، بهمرحال آتاى ركى كارينكتون سـتوالات من

تهام شـد ميتوانيد تشريف ببريد .

آَرام آرام به طرف در اتاق رفت، بعد ناكهان بازگڭشته كفت:

- راستش يادم آمد، من صدانى شبيه به يك جين شنهدم !
- عجيب اسـت! بس بالاخخره شُـنـيد؟؟!

ـ آخحر من مشغول خواندن يك كتاب بليسى بودم كه آن صدا را

ـ صححيح ! صححيح!
ـ حال آتا شـــا به من بكوئيد بدانم جه جيزى به سرقت رفته؟

ركى سـرى نكان داده از اتاق بيرون رفت. يس از از رفتن او يوارو تبسـم
رضايتمندانها الى برلب آورده كفت :
ـ تمام حــابهايـم درسـت بود!
ـ آتوقت بوارو زتكى را به حـدا درآورده خاتم واندرلين را الحضار كرد .

$$
\begin{aligned}
& \text { رلز دخْرُلُ رِس }
\end{aligned}
$$

خانم واندرلين زيباترين لباسهاى خود را برتن كرده و با مهارت تهام آرايش كرده بود، موماى طلاتى خود را افنشان بر روى شـانه ما ريخته

 نشستن دعوت كرد. شروع صحبت از طرف خانم وانـدرلين بود كی

ـ باورنكردنى است، سرقت؟ شـب كذثته؟ كــى مـ خبردار نشدهه،
 را خبر نكردهاند؟
ـ خانم معترم شــا خودتان خوب ميدانيد كه جرا بليس را خخر

- بسسبارخوب مسيو بوارو بغرماثيد بينم من جه كارى ميتوانم برايتان

ـ شـما ديشب در اتاق نشيهن بريج بازى كرديد؟

- بله
- بعد از بازى بريج شُما و تمام خانهها به اتاق خواب رفته و

خوابيديد؟
ـ ـمينطور امت.

 زنت زدم و برستار يعنى مستخدمه مخصوصم را الحضار كردم، او نيامد



 كه از بلهمبا بالا ميآمد، در دسـت او هم كتابى بود.


تـنـيديد؟
ـ بـله، صدائى شنـيدم
ـ علت آن صدا را از وى نيرسيدبد؟

- جرا، كفت شبحى، جيزى مثل روح با لباس سفيد ديده كه در

بك سرقت بارنحردنى / IT0

ميان زمين و موا غوطه ميخورد! يكمسجو مزخرفانر، كفت. ـ خانم جوليا كارينكتون جه لباسى دربرداشت؟
 را به جاى روح يا يك ثُبح الئتباه كرده بائـد .
ـ ايْن هرستار حند ونت اسـت كه براى شــا كار ميكند؟ - بنج ماه.
-بهنظرشــا ايرادىندارداكرمن مـم الأنبالاودراينبارهصحبتى بكنم؟ - بهيجحوجه، مسـيو بوارو از او مـم بازجونى بكنيد . بوارو از جا برناسـت و نـّان داد كه بازجونى تمام شـده اسـت بعد

تعظبم كوجكى كرده كفت:
ـ شـهـا احترام و تمجيد مرا نسبت به خودتان جلب كرديد .
ـ مـيكنست بیرسم خرا؟

- برایى اعتماد بنفس فوفالعادهاى كه داريد .
 عجيب را كشف كنيد. بدين ترتـبـ خانم وانـلـرلين اتاق را ترلك كرد، بعد از رفتن او بوارو

تبســى كرده زيرلب گفت :

خواهم خورد! درعينحال ميخواهيد سر به تن من نباشد! !
 خانم واندرلين را براى بازجونى به اتاق بياورد .


جند دتيقه بعد لتونى برستار خانتم وانندرلين در آمتانه در ظاهر شـد و مـانجا ايستاد. او دخترلٌ جوان و زيبائى بود، سرش را وا بائين انداغت درحال اضطراب و خحجالت بسر ميبرد . لباسى بسيار ساده و معمولى


 وحشت نكنيد، ففط جند دقيفه با يكديكر صحبت خواميميم كرد.




 كرد : ـ مـ مادموازل لكنى ، من از آقاى ركى كارينكتون سيوال كردم كه آيا شمـا در نغرش زيبا مسنيد با خير! و او جواب دار داد كه توجْهى نكرده است! من خحلى تعجب كردم كه هـكـونه ميشود در برابر اين زيبائى معصوم شُـما كسى بی توجه باشد! ! ـ متئكرم مسيو، اين لطغ شـماست.
 بعـد ترسيديد و ججين كشيديد و دستهـايتـان را روى سرتـان كذاشتـيد


ITV / يك سرقت باوزنكردنى

وحشت كند دستهايش را روى سرش نميكذارد بلكه آنها را يا روى تلبش ميخذارد يا روى دمانش كه صداى فريادش بلند نشّود! جريان شـما جحيز ديكـرى بوده، وتتى دختر جوان و زيباتى مثل شما دستهايش را روى

 بوستكنده برايم بگويديد موضوع جی بوده ! ـ ر راست ميكويـم من روح ديدم! ـ دغتـرجــان، من و شـما مردو فرانسوى زبان هستهم به اصطلاح



 بازمـم حدس ميزنم كـس كه اين كار را كرده مـان آقاى ركى كارينكتون بوده است، اينطور نيست؟
سكــتى برقرار شـد و بـس از يكى دو دتمیه دختركٌ به زيان فرانسه
اظظهار داشت:
ـ آره، حت با شُمـامـت! شـمـا نابغه مستيد! ركى كارينكتون مرا غافلكير كرد در آغـوش گرفت و بوصيد، من مم وحشت كردم و جيغ

داسنان دبدن روح را فوراً اختراع كردم !

ـ آفرين دختر خوب و راستگو، حالا بيا بامم معاملهاى بكنـيم! !


- جه نوع معاملهاي؟
 مـم درعوض اطلاعات واقعى خود را درباره خانـتان يعنى خحانم واندرلـين

براى من بكوئيد .
 - هرحه ميدانيد، بلون كم و زياد به طور دقيف و شُغان برانى من شُرح دهيد. ـ ـ خانتم من زن زيبا و معاشرتى است، با با اين و آن زياد معاشرت و و

 معامُرت ميكند، همه آنها براى خانم الحترام زيادى قائل شستند از از او تعريف ميكند و او را دوست دارند .


 ديگرى شـده بود، فوتالعاده خوشـحال بود.



ابنستكه امروز صبح در كار بزركى بيروز شده است.
 بوارو از جا برخاست، دخترك مـم برخاسته تبسّم مليحى كرد و

يك سرمت باوردرسى / 1 '

كفت:

آنوتت خداحانظى كرده از اتاق بيرون رفت.
 كرد. خانم كارينكتون با لباسى ساده و قيانه الى آرام وارد اتات شـد و وروى صندلى مقابل بوارو نتــسته گغت:
ــ لرد مى فيلد اظظهار داشُتند كه شـما مبيخواميد با با من صـحبت كنيد .
 تمام شد، شـا هـ كرديد؟
 خوابيدم، حال شــا بمن بعونيد اين مسئله سرقت جها بوديه
 رفته است.
ـ آيا اين اسناد كرانبها بودند؟
 تبديل كرد! خوب خانم از كتابتان برايم بگرئيد.
ـ كـابم؟

ـ بـله، خانم واندرلين ميگريند شـــا از اتاق خود مراجمت كرديد و
يك كـاب بردامتتيد.

 جيغى يا جيزى شُبيه آن؟
ـ نه . . . . راستش خرا يك يك جيزى شُنيدم . ـ معلوم امـت كه شتنيدهايلد، عمه شنـيده اند
قيافه خانم كارينكتون جدى شُـد، الخمهايش را درهم كرد بعد خيلى
آمرانه كفت:

- من اصلْ صداتى نتشنيدم!

ـ عجب! جس هـم شنيديل و هـم تشنيديد! جالب است!






و يرسيد:
ـشما نميخواميد برايى من بكرئيد كه اصل موضوع جيست و شـما جكار ميخواهيد بكنبد؟

- من فقط مينوانم بكويم كه بهيجوجه كلاه سرم تنخوامد رفت و در

اين كار موفق خوامم شد !


| |

خانم كارينكتون عصبى و آشفته شد و با بيتوصلكى برسبد : ـ خوب دبكر كارى با من نداريد؟
 برارو از جا برخاست، حر را براى زن بازكرد و او مـم بلون خـد

بيرون رنت.
بس از رفتن وى بوارو به آرامى كنار طاقجه شومينه رنت وبا عرومكها




ريرسيد:
ـ خوب جريان كار به كجا كشيد؟
ـ كارما در جريان است.
ـ بـالاخره مونت شديد؟

لرد مى فيلد با لحن مسخرهاى حرف آخر بوارو را تكرار كرده كفت:


نمياورم!
بوارو با لحنى بسيار جدى و آمرانه كفت: - جناب لرد نقط بشما بگويم من آدم ثـارلاتانى كه تصور كردهايد

ـ ـ من نگْتم شُما شارلاتان مستيد!

سكـوت سنگينى حكمفرما شـد، قِياف لرد درمم رفت، مبكار برى خحو را روشن كرد، جند بث به آن زد، بكى دوبار طول اتاق را بـ آرامىى طى كرد، جندبار تصميم گرفت با بوارو يرخاش كند و عغنر اورا بخرا برامد امْا حسى او را از اين كار بازداشا

بوارو برسيد:

- خوب حالا جكار بايد كرد؟

 آنها مث همگى ميروند .
ـ ـرجه زودتر ممين كار را بكنيد. ـ آنوتت فكر نميكنيد كه با اين كار. . . . - بهترين اتدام ممكن ممين امـت!

با اين كنته لرد مى فيلد از اتاق خارج شُـله بوارو را تنها كذاثـتـ.

> بولرو تقشَ رإيدا ميكنل

بعد از صرنت ناهار مهـانها عازم رفتن شُدند . خانم واندرلين و وخانم ماكاتا با ترن ميرفتند، خانواده كارينكتون با اتومبيل نخود. در اين آماده شـدن مهــانهـا براى ترك خانه برارو با دقت فوق العادها الى كوحكترين حركات و كارماى آنان را زيرنظر داشت
 - براى اين واتعه خيلى متاسفم ، اميدوارم بنقتشه بيدا شُود . - يـس از اين كفته واندرلين درون اتومبيل رولزرويس جاكّرفت كه او را به ايستگاه راهآَهن برساند .
 رولزرويس رفت. در اين منگام لتونى دخترلٌ برستار كه در صندلى جلو

كنار راننده نشسته بود يـاده شـده و با شتاب به عمارت بازكشت و كفتت: - جمدان خانم جامانله! نميدانم كجاست، بايد آنرا بيدا كنم . مـــه به جـستجــوى جامـهدان يرداخختنـد و سرانجـام لرد مى فيلد جامهدان را كه در بشـت يك كمد بزرك قرار داشـت يـدا كرد و آنرا به دست دخترلك داد . برستار با جامهدان به اتومبيل بازكثـت، منوز اتومبيل به حركت در نيامده بود كه خانم واندرلين دستش را از بنجره رولزرويس بيرون آورد، دردست او نامـهاى برد كه مرتب آنرا تكان ميداد، خان

وانـرلِين فرياد كشيد :
ــلرد مى فيلد، لرد مى فيللد، خوامس ميكنـم اين نامه را برايم حست كنيد، آحرس روى باكت نوشتـه، من فراموشكارم، آكر اين باكت در

 اتـومبيل رولـزرويس بهراه افتـاده رفت، آنوقت نوبت اتونـ اتومبيل موريـس

 بى حركت ايستـاده نقُش يلت تماثشاجى زيرك را بازى ميكرد. ناكّهان


با لحن مضطربى ميكفت:
 بايد با شهما در مياذ بشَّارم . بوارو و خانم كارينگّتون به عمارت بازكُّته وارد اتاقى شدند، آنگاه
| PD / بك سرمت باونكرينى

خانم كارينگتون با لحنى مضطرب و صدانیى آمسته كفت:


ـ مسسلماً!

- من تول ميدمـ كه نقشـه را بهدست شـمـا برسـانم بشــرطى كه ميجِ كس از موضوع خبردار نشود، از مارت صحبتى بهميان نيايد و شما

آنرا به لرد مى فيلد برسانـد!
بوارو با حيرتى مصنوعى كفت :
ـ اين غيرممكن است، خانم شُما معجزه ميكنيد! ـ شـها چكار داريد، آنرا به من واكذذاريد، نقشُه را به شما ميرسانم

ـ ظرف جه مذت نقشُه را به من بيرسانِد؟
ـ دوازده ساعت!
ـ قول ميدهيد؟

- قول ميلهم به شُرطى كه شـــا هم تضمين كثيد جريان مسكوت

بماند

- صددرصد تضمين مبكنم .

بس از اين سـن خانم كارينگتون بيلرنگ از اناق خارج شد لحظه بعد بوارو و صـداى روثنـشدن موتور اتومبيل و بدراهانتادن آنرا شُنـد
وتتى مهس مهمانها خانه را ترك كنتند بوارو آرام آرام به اتاق كار لرد


- خوب چحه كرديد؟ نتيجه كار به كجا رسيد؟

بوارو با لحن مطمتنى دستهاى خحد را از مم باز كرده گفت: - ميجّ، مـه جريانات روشن شـد!

- خحطور روشن شد؟ موضوع جه بوده؟

آنگاه ووارو تمام مطالبى را كه خانم كارينگتون منكام رفتن برايش
 بوارو انداخته برسبد :

- يعنى خود خانم كارينگتون نقشُه را ربوده؟

 يسرش ميرود و مى بيند كه او در اتاق نيسـت، صبح امروز جريان سرقت را ميشنود، يسرش به او ميگُويد وى تمام شــب در اتاقتش بوده و خحانم ميداند كه او دروغ ميگويد، يس مطمن ميـُود كه سرقت كار فرزتدش
 آنوقت براى اصلاح كار قول ميدهد كه نتُده را از آنها بكيرد و به ما يس بدهد بشرط آنكه كسى از جريان اكاه نسُود! - جه داستان هليسى احمتانهاى تعريف كرديد! ! هر آدم كردنى مم مى فهـد كه اين مسـله بزركى به اين سادكى نمينوانسته صورت بكيرد اصولاً تشُريحى كه كرديد غيرممكن است!
ـ اين تشريح من نبود! اين نظر خانم كارينكتون بود، مهانطور كه كفتيد هر آدم كودنى مم مى فهمد كه اين جريان غيرمدكن است ولم

يكنفر نـى فهـد و آن خانم كارينگتون امت! !

- حرفهاى بی سروتهى ميزند!

ـ درست اسـت!

- و جريان سرقت منوز لاينحل مانده است!
 مركول يوارو حتايت را ميداند! و شــا منوز كفته او را باور نميكنـده ، ديروذ مـ كفته مرا باور نكرديد، و آن زمانى بود كه من گفتم ميدانم نقشّه كجاست! من ديروذ ميدانستم كه نقشه در كنار ما، نزديك ما بود! !

لرد مى فيلد با حيرتى تصنُعى يرسيد :

بوارو مكثّى كِده با قيانه أى بسيار جذّى باستخ داد:
 مى فيلد نگامى به مراياى بوارو انداخته با لحن سرزتس آميزى كنت:

- وانعاً متوجه هستى كه جه ميگوئى مرد! !
 كران تيمت ديروز در جيب شما يود! سكوت تلدنى برقرار شد، آنوتـت يس از گنشت حنـد دقَته هوارو جنين كنت:
 جز شـما ميجِ كس در اتاق نبوده است! زمانى كه شـما از تراس به اتاتى
 و در جيب خود نهاديد، بعد با صداى بلند كارلايل را خطاب قرار داده




 ببرد فغط شما بوديد كه ميتوانستيد ابن كار را بكنيد و با مهارت هم انجام


 مسـله شايعهاى كه حند سال يشض بر سر زبانها افتاده بود كه شـما با







 زبردست خانم واندلرلين بود، قرار را بر اين كذامتـيد كه خانم واندرلين
| PQ / بك سرقت باونكرنف

نامه و مدرك را بياورد و حر عوض نقّبّه را بيرد! اين نامه مسلهلاً مهان نامه
 نتشه را برداشُتيد و حر جيب كذاشتيد، در فرصتى مناسـب آنرا به درون


مدرك سابفه كار را به شُما داد، معامله بخغويى صورت بذيرفت!
 سكوت برقرار شـد . لرد مى فبلد از شنيدن اين سـغنان وقار و متانت خحود
 به روى حندلى انتاد، آنگاه با صدائى كه بيشتر شبيه ناله بو كغت


نسبت به ميهن خود مرتكب شده ام ام ـ نهـ
 نغيير كوجكى در نتئـه بدميد نا خراب شُد و نتبجه مطلوب فنى را ندهد! كارشناسان دشمن تيرشان به سنگ بشخورد و هيزى از آن سر درنياورند! اين توضــبح بوارو خون تازها ايى در بيكـــر لرد مى فبلد بهجريان


ـ مسيو بوارو شما واتعاً نابغه هـستيد، از نابغه هم بالاتر، من در برابر كار شُــا فقط يلك كلمه ميتوانم بگُوبـ : متـشكرم !

ـ من مـم در برابر كنت نـهـا بك جمله ميتوانم بكويم و آن اينستكه : بالاغخره اين شـا بوديد كه مر خانم واندرلين كلاه كذاشتبد نه او!

بايان

# MURDAR 

 INTHIN
## NOWS

## B'tagavila OIBTMYE TRANGIAYMD BIY WIRID JAVAHME M. W: II

