

نوشته:اميرعشيرى


## امير عشيرى

## yguaig j9-i

> جاهِ دوم

> ناشو


كا نون معرفت ـ تهـران - خيا بان لالهزار


##  

كليه ستوق هابه وا نعهار مخنوظ ومخْصوص هكانون معرفته است
גجابآذر

ـ آقاى دامين ، شها بكنامه داريد .
 ألخخدى زدم وبرسيدم : از كجا؟ درحالبكه دستش دا بهيكىاذ
 نكردم . الان ميدهم خدمتنان .
لحظهيى بعد پـاكت نسبتاً بزدكى بسدستم داه و كفت : زیّ شهرى است ؛
ريشت و روى باكت رانكاه كیدم . از نام فرستنده زام اثـى نبود . از دختر خانم تشكو كردم و به اتاتم دفتم وباكا

 دد زهايت استادى كشيله شُده بود :

; آقاثى دامين،
" برأى من خيلى راحت 'بود كه اين تصوير دا با خون













 مر بوط بهمين دسنه بدانم


 جالبى بود .

## * * * * *

مأموديت جديدم اينطود شروع شد : با مأموديتليسبون و تمعيبقاجاجاتجبان اسلحه ، سرا انجام




 ديكرى صهردند : خلاصه آن معبطلدوستانه كه من خودم رادد

اهير عثيرث



احساى كردم كه نمبتوانم با آنها كار كنم
 كلنل •بر ادلىى بود كه در مأموديت با نكوك با با هم آشنا شده





 او و بيشنهاد جديدث ، اين بيشنهاد اورا قبول نكردم . ميزان







 نكرد وآزادم كناشت.

 سروان واريكسن، كفت : فكر نميكنم بتوانيم رامين را ،حتى
$\wedge$







 (برادلى، كفت : چحطود است در اداره خوردهان بهانی؟
 الست من براى دوستى باتو ای ادزث








 بيناللللىمحفوظ است دون است كلنل گكنت : ترا هـه دوست دار دارند . تو عالاوه بر آنكه



اميرعشيرى









 ميكردم . واينامتبازى بود كه هيجيكاز كاريمندان اون او نداثتند.
 با لبخندى خفيف كفتم : ناراحتيم ازايمجه
 فيليب و موديسجاى خالى مارا برميكنند . گَفتم : بله ، ميدا نم فيليب يادآور روزهائى است كه درتهران با او بر خورد كردم

 است ، بيرون Tا Tمدم و توى
 عن دارد . ( برادلى، با خنده كفت : ودر مأموديت بانكوكُ بود كـ
 هأهود سرى ساخت و حالا اين مأهود سرى را كـه خيلهي ؛ه

آَيندهاث اميدوار است، بايدتهها بكنارد . درحقيتّت اوميخو اهد
از ها جدا شُود .
راريكسن، كفت : دؤساى جديد هم عالثهمندند كه تر ا
ههينجا نكهدارند . كفتم : بلهميدانم ولى بهتر است بر كردم

 بحساب مى آورم ، بلكه از تو بعنوان يكمأهو


 بر جنبههاى ديـكث ميتحر بيد .
كفتم : جز اينكه بـكويم متشكرم ، كلهه ديكرى يميا نميكنم كه جوا ابكوى تو باشد الشي خانمدبرادلى، وارد اتاق شبد واطلِع دادك نا ناهار. حاضر

است . مابسر ميز رفتيم


 كرنتوام .
با خنده كنتم : بيشازاينخجالتم نده كـت : فكر ميكنم
از اين هديه ، خوشت بيايد
از جابر خانست وباطات ديـرى روْ



امير عشيرى


 كه دادم



 نكرفنهای
 بروى با كرماى سوذان افريعاموافقى ؟!. هوسه خنديديم ...
من به تغنك شُ مارى نكاه كردم . تفنك كران رانقيمنى بود.

 در Tن روزتاريخحىيكصد قبضة تننك با اين مشخصـاتماختهابود. (برادلى' چرسيد : نوشته روى بدنه تفنك را خواندى ؟
 كغت :اكر علاقهند نبودم ، T نیا بتو نديدادم.
 كُت : نبايد بيكاد نشست • بابريج موافقيد ؟ خانم إبرادلى، كه مهان موقع وارد اتاق شل ، كمت :

نكر خو بيست .
كنتم : خودتان بازى كنبد ، من بايد بروم •

كلنل كنت : تا ساعتهشت شب ، هـه كارميخو اهى بكنى ؟
 بی, ايم ديدها يد كنت : فكي نمبكنم در اندن كارى داشته باشى • من ترتيبش را دادهام . هوا بيها ساعت هشت شب به معصد باريس , بروازميكند


 برادلى قيانه جدى بخودش كرفت و كفت ؛ اين يك دسنوراست : بعد خنديد و ادامه داد : فيلبي اينطور خواس واسته ، كهتو همين امشبّبهاريسيرواز بكنى و صبح فردا اوروادر دفتر كارثي


 "برادلى، بادست تلمن كوشه اتاق را نشان داد و و كنت :


 نهسن ، وجهار نفرى مشنول باذى شُيم -ماهت در سدود هنت شب بود كه من از خانم ’برادلى

امير عنيرى
خدأحافظى كردم و به انتاق د برادلى وار بكسن، بطرف هنلى كيدر T Tنجا اقامت داشتم رفتم ...
 و خودم هم بدنبالثاز اتاق بيرونآ مدم . وتنى خان انواستم حساب


سغر بخير ...
از او خدا حانظى كردم وبعلرف در هتل براه افتاد

 קرسبد : جطور مكن.
با تبسم كفنم : اقالا ميخواستى بكذارى خود
دا حساب بكنم

- فراهوث كن د

هاريثسن، گفت : بهرامين بد نهيكذرد .
كغنم : بعد اذ من نوبت توست .
بعد مطالب زيادى بين ما مطرح شد تعريباً ها نزهم دقيفه به ساعت هشت شب مانده بود كه به فرودكا. رسيديم . .كلنل



 او كنت: ايكاث هيشنهوادمدا تبول ميكردى وهمراه من بهافريعا - . میى T


 كردى .




 ترك كغت منددآن موقع احساس ديكىى داشتم • مثل إينبود




 بزد كى بشمار ميرفت .
 بايد باشد . والا به مردى حون او كه افسر الطلاعاتى ب-ود و مطالمات ععيتى دد مرويسهاى اطلاعـاتى داشت . نبايسد شغل
 با اين حال ، معلوم بود كه اذ اين تغيير سهت ، جندانرانراضى بنظر نميرسد .
亦畨
منیى 'نفلبّغ كددخنر خانم نسبناً تشنکى بود ، تاحشمش

المير عشيرى

در آن هحسوس بود ، كفت : شها هستّبد آَآى رامين ؟



- خيلى جاها

با لبخند گُنتم : بله ، جا جا شا شما خالى بود .
ابروانش دا ددهم كشيد وكفت : بيخشيد ، آقاىد فيليـ،
. منتظلرتان هستند
ضر بهاى بدد اتاقفيليبي زدم و بعددررا باذكردم و داخل
 دستم را خيلى محكم فشرد . ددحاليكه لبانش متبسم بود ،كفت

ميدا نستم بالاخر•برميكردى ريش ما كغنم : اقلا مينخواستى بكذارى جندروزى در لندنبهانم بعد احضارم بكنى
 تلفنى بامن و فوسترصحبتكرد وكنت كه تغيبر سمت يـيداكيده ونكو نميكندكه توميل داشته باشى باجانشين او مدكادى بكنى .
 وجودت دراينجا لازم بود . كنم :إكر مأموريتى برايم در نظل كرفتهايد ، بهنبواست بسراغ يك نفو ديكو برويد . من مبخواهم براى يكىدوومنت
-به تهران بروم كفت : ذهلا مامودينى در بين نيست موضّوع سهت جديد


 ادارهايستك من كه در زمان جنكترتشكبل شده بود و بعدا منحل شا شد .
 كُنت : اين موضوع دا از خودت شنيدم خوب خطوردمرا انتخاب كرديد . كغت : زودتر ازاين بايد دردأب يكئ، از ادارارات قراد








 نكام 1 l به فيليب دوختم • لبخندى بروى لبانم آوددم وكغنم: سمتشكرم . ابن ابلاغ مرا بياد آن شبى مياندازدكه در تهران بان باتو
 تنها بهزى كه فكر ممكردم اين بود كه امروز اين اننخار



 موفق خواهى بود .


 بد نيست موضوح دا به فوستر هم بكو يُى فيلبي كفت : كارو بر نامه اداره ششم كاملا مشخضص امت . كار كنى . تا امووز هم اداره ششم با نظارت من كار كار ميكرد
 - بـ اين اداده مأموديتى واكذار نشده ؟

 هم بر نامه كار . دفنر كادت هم در طبتهجهارم است تبلازاينكه
 ؟.
 از دفتر. كار دفبليپه بيرون Tمدم و به ملاءقات >فوسنر؛ رفتم از ديدنمن خوشحال شه برسيد : T قاى فبلبي راديديد :

كغتم : بله ، از جنابالى الى مت متشكرم •

كنت : باخدماتى كه انجام دادهايد ، اين يست بازه نتى تواند بـ ای شما تر فيمى حساب شود . بهو مال ، خواستيم
كارى كرد.. باشيم •





كردم و دو بروى جينانشستم و با لبخند بهاو گغتم : _ اذ T آخرين بادى كه ديدمت ، خيلى خوشكلترشُدهای! باخندهكنت: علتش وا ازموديس بیرس .

موريس لبخند معنىدارى زد و كنفت :
تعريباً سهما. هستكه جينا خوشككلترشده .
جيناكغت: سهماه وده روز .
بعد به سـاعتش نكا.كرد وادامه داد: ودوساعت .








 .بهابعالى بايد مارا سرافراذ بغرمائيد .

اميز, عثيرى

 وخالىقبول كنيم .هديهاى كيميخواهد بخرد بايد بانظل ماباشد.

باخنده كنتم: من شوخىكيدم .
حالاشها دوتا داريد جدى ميكيريد ؟! ( موديس ه رو كرد به زنش و كفت: بـه دامين تبريك نميكو يُى ؟ (جبناهباتعحبربرسيد :تبريكبرای چی؟! نكندزن كرفته؟ (موديس، ازيشت ميزثُ بلند شد. نكاهى به من كرد ،

بعذ بهجيناكفت: آتاى رامين ، دئيس اداره ششم


كنتم: دارد سر بسرت ميكذارد .
 و انאا. كن .

نيستك تو بخواهى اذما پنهانكنى. حالا خودت بكو .
نكند ميترسى توخرج بينتى ؟!
كنتم: آره شوهرت درس دوت مبكويد .
زن وشوهو بهمن تبريك كنتند. (موديس، ككت: يسلازم
 باخندهكنتم: البنه بعداز مههانى شها دونغ كه بـه بـا مم
ازدواجكردمايه .

جيناكنت: خيلى خوشحالم بعد دست مرا نشرد وكنت: مونق باثى. الروز نـاهـار
Y.

خون و مهِوهر
مهـهان ما عستى

دعوتكرده كه امروز ناهاد دابا او بخوروم
موريس كفت: اين ديكى بدشانسى ماست كهبايد فيليب دا
هم دعوت كنيم .
من روكردم به دجيناه، و كنتم: أكر موديسموافقت كند،



 „موريس، باكاركردن دراينجا موافقن نبست. دروأتع من

- ديكى عنوهليس بينالمللى نبستم

باخنده معنىدادى كفتم : منهم باعقيده موديس موافق م

 (موديس، كفت: تىا بخحدا اينحرندا نزن. حالاخبلى

زوداست. ما هنوز بهماه عسل نرفتهايم •


 עموديسع كغت:سالدوم رشتسياسى دا نشكده شبانهاست.




امير عثيوى
كمتم: خوب بود بعداذ ناهاد اينحوف دا مهزدى م مرسه خنديديم. من اذ جا بر خاسنم . مسودرِيس كنت :

منتظرت هستر •

اذاتاق او بيرون آمدم ...

ادارهششم يك واحدسرى امتك اولينباد درذمانجنك



 رليس بينالمللى مقامِربود وموانعى براي آنها بوجوديمى آنى آورد.
















 اداره ششم دد آن هوقع وضع مشانهى داشت
 منحل، يا جاى خود خدا به سازمانهماى جديدىدادندكهتشكبالات وسيع ترى داشتند .
 خودم را از دست فيليث كرفتم. براى سازمان دادن به آن ، مهالعه عميتى را شروعكردم. عصر آن روز با خا خانم >روبرتاء



 شثم ريداختم. فبلمب درمدت كوتامى كه برامن اداره نظــارت








امير عشيرى
-هتل :بزا رفتم

 قاجاتجحيان كشيده شده بودم، مردى برى بنام „فيليبه مرا در جهت . ديكـعكشاند
آنروزصبحكه ازذندان قصر بيرونآمدم، هر كزفـراموشم



كردمكه براى آ نها كار بكنم •

قاجاقِحى مواد مخدر بودمكه رفيليب، مرا اذآنذكرداب
وحشتناك نجات داد. بعـدازآن، يك دور. تعليماتى ديسدم ور

 مو ذقيتها براى من كافى نبود. بايد درس ميخحواندم و موفقيت ديكرى هيدا میكردم. طولى نكشيد كـه دركلاس شبانـه رشته

حقوت يكى ازدانشكدهما دا اسم نوشتم باكارىك داشتم ومأموديتهائى كه برايم بيش مى آمد، ادامه تحصيل مشكل بنظرمبرسيد. ولى من تصميمداشتم بهرقيمتى








 طرف را روىگردن با پشتسرم حس ميكردم ، خو نسرديم را ازدصت نهىدادم .
 جون حند مأموديت سرى وكهدراين زمينه بود ، مرا بـي آه مسائل




 من تبريك كفتند. باوجود همه اين دوستانوعهـكاران عزيزوافتخاراتى كه







 خواندامجك درحال مرك بوده شو شنيده است .

اميو عثيرى



 آنها را بيا بم •

*     *         * 

تقريباً چهلوهثت ساعت اذشروع كار هن در اداده ششم


 "







 رسانده است .
 تعيين كند، يبدا نكرديد. 9 (ميشل، سيساد بر كش دا ازميان دولب Tقاى رامين. جز لوله ماتيك وTئينه توى كيغ مقتوله ، حيز
 ماى مقتو له وانكشترى اومر تكب قتل شده . من درحالى جواهراتى كه متتوله باخودث داشت داشت اورا بقتل رسانده. اينجا
 كشبده، هنوذباقى است .
 باقى بود، انداخت وكفت: حق باشهاست T Tاى دامين.منتصور
 متنو ل انداخته .
ورو برتـاهكنت: علاوه بر كردنبند و انكشترى ، دستبند
 ميشل با ناراحتى كفت: يس موضوع قتل دراشها دنبال كنيد

آتاى رامين
كنتم: حطورداست مردو بردسى كنيم ؟ كفت: فكرميكنم اين قتل به اداره شما موبو كتم: هنوز معلوم نيست. وفتى هويت معتو متو لد تعيبن شد
 نن دريّاديس تنها نبوده . ميشل هرسيد : بنظر شها خبر اين تْل دا به روزناهـها 9 . بدهر يانه




دا درسردخانه نكهداديم ...


يكي ازمأمودان بليس ازميشل بيسيد: مى توانيم جسد را وا
حمل كنيم
؟. ميشل ازمن برسيد: شها باجسد كارى نداديد كفتم: نه، كارى ندارم
او دصنورداد جسد دا به باديس حمل كنند. بعدووكرد به من و كفت. شها دومودد اينقْل نظرديكرى نداديد؟

 رسانده. ولى T نجهك مهم است، ابنست كهبايد بغهيم هعتولهين ساعت ههارتأ بنع بعازنيسهثب دراينجا جيكاد داشت
 شها، اين سئوال براى منهم مطلر عبود. حدسهاى مختلغىزدم. بغرمائيد تا. برايتان بكويم





¢人
خون و كههو ير

 من كتم: وشايدهم هـان كسى معتو له تحو يل بدهد ازديدن جواهرات أو. بـه وسوسه هیافتد و

اورا مى كشد .
اشكالكار دراين بود كه ازقاتل كمترين انرى ببجا نها نده بود. معلوم بودكه قاتل دد كار شْود مهارت داشنه و اين اولين
 فراموث كردكه ما ناحاديم ددجستجوى يك واتل حرفهاییباشيم كي دركارخود Aهارت دارد وپش ازقتل، اثرى از خودش نهى كنادد .
كمسير ميشل كنت: اكر قرار باشد من اين برو زــده دا
تعقببكنم، خيلى زودةاتل را بدام مىانداز
 ميشل جهكارى ميكند








بدنبال قاتل برو بم •
خنديد وادامه داد : ضمنآ توم خودت راكنار بـشش ك.

هن بدا نم دارم جـكارميكنم .

 دخالتى ندى كنيم . اكوخبرى شد ، مارا هم درجـو يان بكذار .




ندى خواهم تودست خودت
من و ورو برتاه خنديديم • ردو برتاه كفت :
اكُرمنظورت اين است كی رإمين دخالت نكند ، بـايـد



- خودم بردارم

هيشل دسنث دا ازتوى دصت من بيرون كششيد وكفت :هن

 را جلو هن هيكنازى ، و ديكر فرصت نهيدهىك من كارى

انجام بدم
باخنده كفتم : آنوتّ مينوانى دنبال قاتل بكردى .
اميشله درحاليكه مبخنديد ، دست دروبرتاه را فشرد .
ما ازاوخذل| حافظلي كرديم وبطرف اتومبيلمان رفتيم ... منيشت فرمان اتومبيل نشسته بودم • يبن داه „زوبرتاه برسيد : توجه نكرميكني
كنتم : موضوع قتل خيلى هبهم است . باز اكر هويت






 كفتم: آخرين حدسى كی ذياد اين امت كه شايد موضوع قتل بيك ما أموديت سرى هم ار تباط

داشته باشد روو بر تاه با تعجب كفت : اگرذمان جنك بود ، حـرف

شها را بدون ترديد قبول ميكردم .
با خند.كنتم : وسالا مجبورى با ترديذّقبول
ـ
. بنظل ميرسد

- ثـايد اينطود باشد . ولى زِياد هم مطهـن نباثر .
- توهوضوع تْل دا تعقيب نمىكنى ؟


 هو يت او هعلوم شود:
كغت : غكـنى


. امكان ندارد

اين تضنه ، همبن امروز بايد به نتبجه برسد .



 رو برتاكفت : ممكن است ميثللمم ازممينجار شروع كند.
 - ديكرى نداريم بادارهكه رصيديم ، >رو برتاه بدنبال مأموريتىكه باوداده

بودم رفت • منهم باتاقم رفتم •

 ازمأموران ما تلغنى الطلاع دادكه تعريباً هطمئن استك معتوله درهنل ددومارىی، اقامت داشته است .
 را ددجريان كذاشتم و باغفامله ازاداداره بيرون آمدم. هنددقيقه بعد، درمبدان پيعال بودم . زالك ،آمد توى اتومبيل، دركنارم نشست وكنت : يكى ازساكنين هتل بنام خانم حايولين شبلده ، ازديشب تا جالا بهتل بر نكتهنه . هرسيدم : اتاقش چه شهارْای است
 ـ

ـ آمريكائى است وسه روز يثش وارد هنل شده . و اضافدكرد : فكر مى كنيم خانم وايولين شيلده ، همان
. معتوله باشد .
كنتم : يس هنوز مطمئن نيستى • كفت : مشخخصات رشيلده ، با مقتوله كاماتاتطبيق ميكندن. مرصيدم : الاغعات ديكرى ندارى . يس ازجند لحظه تأملگفت : نه . ولى بعقيده منمتّوله


 اصم اينها را مشخصات ميكذارى وامرار دارى وك خانـ خانم شيلد ،


عكس او برای ماكافى •است كه قضيه اذهر لحاط روشن شود.


 با من صحبت كند .
كغفم : فوداً وصل كن . منهم كارث دارم .
كمى بعد، مداى كیيسرمبشل راشنيدم : الو ....رامين - جيزتاذهاككشف كردای ميشل ؟
 باسم خانمى برخودده آتى اتات شهاره IP بنام اوست و تنها هم زندكى ميكند . ـ اسم اين خانم جبست و الان كجاست : مأمور تو او

ميشلگفت : مأمودمن اورانديده . ولى اسشش مار گارت مايلزاهت ودوشب بيش كه از هتل خارج شار شده ، تا اين ساءت بر نكمنه است
 ـ ــكـركردم اول ترا درجريان بكذارم ، بعد باتفاق هم اين كار را بكنيم
كغنم : درهتل دوِّارى هم ذنى باسمجإيو لين شَيلده :اتان
شهار. غץ داكکفته وازديشب تابحال اورا نديدهاند .
هنظودم اين است كا
كفت : قَضيدكمكم دارد روشن ميشود

- زـ ـياد هم اميدواد نباث
- 



فكرميكنم بذوا نمي عكس خانم ايولين دا يِداكنيم :
هرسيد : عقيدهات چيست .

- بهتراست داه بيغتى

 بر كردم . مهكن است از هأموران ديكى اطلاعاتى برمد .
 هiت شبـ كذشته بودكه >ميشل، باتفاق دو نغراذ مأهورانش وارد هتل شدو بصرف هنT Tمد. مرسيد :ازدنتوهتل هيزیىنيرسيدهاى.
ry


 دا بدقت باذدسى ميكوديم . تنها جيزى دیه بخانم



درشناختن صاحب آن بهاكمك كند، بيدا نكرديم اميشله سيعار بركى اذجيب بالایكنت بيرون آورد و آنرا Tتش زد وكفت : من دادم باين نتيجه مبرسمكه رشيلدهو (مايلزه بايد يك نفر باشد . كتم : وتتى اتاق خانممايلز

باين نتيجه برسيم (ميشله درحاليكه سيعار را مبان دو دديف دندانهايش


 هس ازیندلحظهمكث كفتم : تويلثموضو ع خام


ندادم بزنم •
بهرحال تنها جیزیى به بحل اين معـاكمك ميكند، عكس
شبلد يا خانم مايلز است .
ميشل كفت : ازدفترهتل هم بايد سوُالاتى بكنيم كنْ : البتهك اين كار را ميكنيه


اميرعشيرى
وميشل بدفترمدير هتل دفتم . اورا ميشناخاخم . وتَتى جشهش بهما انتاد ، اذيشت ميزش





ايشان |فتاده .
 -يدانيد بكوتيد .
 بايد دليلى داشته باشد . ميشز كفت : بعد ميفهمى . وقت را تلفنكن . خانمشيلد

دراتاتش بود
هديرهتلككى فكركرد وسيس كنت : نه . ديشب ساعت ده
ازهتل خارج شدوتا اين ماعت ، هنوزبر نكشته . پی , انيديد


اتاقش بكذادند .
ــ تنها بود

- بله . تا وقتى اذمتل خارج شُه ، منكس ديكرى را
- با او نديدم

.. نه . مثل هميشه صرجال بود .
 مد!دهنل كفت : فكرهيكنم سه روز ـ ـ در اين مدت اوراباكسى نديديد
 من كنتم : اذ مشخهـاتش بعو ميد .

 ميشل يرسيد :T آرين بارى كه اورا ديديد ، د نلكلباسش را بخاطر داريد اوكفت : درست يادم نيست .
هرسيدم : ديشبك خ خانم شيلد دا ديديد جواهرا اتى هم با خودث داثت :

 ايشان نرسيدهو
او كفت : نمیدانم ، بايد بيرصم •





 من هوسيد : توديكر سنوال ندارى : اوراكناركشبدم و كنتر : عا داديم وتت خود

المهر تمهي,












 2ا يو لينشّهلد \&كىوجه كارهاست . دد مودد مدبر منل

- مرمثهن كادرا مهكنیم
- .


بعهده توست •

 -




زياد معطلمتان نميكنيم
مدير منل شب دها فش را فرو داد وكفت : من كه مرجه
را جع بحخا نم شيلد ميدا نستمگِّنم :
با تيسمگتم : بلد . ولىاطلاعات شها بر ایما كافى نيست.
بايد جسد متتولرا هم ببينيد ...




 آ نها براه افتاد نه . ميشل دا بطرف اتوميبل خودمبردم.


 كنار بكثى ء راستى
كنتم : منظود مهـكادى با تو توست
ـ حالا هم تو دارى چرو نده را تعقيب مبكنى • چیه فرق .
باخنده كفت : و تو هم دارى شيطنت ميكنىوT نوقت اسم اين دا همكارى ميكذارى . با خنده همغىدارى كنتم : من دارم از استاد خودم كار . با دستTمسته به يشتم ذد و كفت : بمّول تو ، من بايد

اميرعشيرى
خودم را باذ نشستن كنم وجاى خودم دا با بامنالاتو بدهم •


بكيرد



راكنار بكشى
كفت : اين دا ميدانم ، ولى اكر ولــم كنند : ثميروم كوشهاى و استراحت مـكنم كفتم : بدفكرى انيست . ولى تا تصنيه اين تتل روشن نشده بغكى اسنر احت نباثر .
در جایخودكمى جابجاشد وكفت : تو دارىممرادنبال خودت ميكشى . اذ ممين حالا هيدالاست كها ينققتلو تعقيبقاتل بعهده توست. مندارم وتت خوت خودم را تلف ميكنم . نيهرخ نكاهش كردمو كفنم : بعد با هم صححبت هيكنيم •





از روى مودت مقتو لهكنارزد . (ميشل، بمدير هتلكنت : ــنـاهكنيل ، بهبينيد مقتو له را ميشناسيد . بها بكو يُيدكه

خانم شهلد است با ، نه .

 عتبكشيد . آب دهانش را ترودادو گغت : خودش است . خانم
ايولبن شيلد ، كسىاوو اكشتد :

من و ميشل بيكديكر نكا.كرديم . از مديرهتلبرسبدم: مطهمُنعستيدك ممنو له خانم شیلد است ؟ ـ ــ بله شيلد است ؟ ـ خـ خيلى خوب . بدستودهيشل، صندوت محتوىجسـدر ابجايش بر كردا ند ند. او روكرد بمدير هتل وكغت : يس مقتوله را شناختيد :
 ثاتلث را دسنكيركردهايد ؟
 او هرسمد : با منديكر كارى نداريد
 -لازم باشد ، باز بشما مراجعه ميكنيم او خداحافظى ا دنبال مدبر هنل انواليد . كغت : تو منوز هم شكث دارى . كه „مايلزه و „شيلده يك نغر است
كنتم : شثل ندارم . صبر وحوصادوام زياد است .


 كى قنبه تثل دارد. وادد مرخلد تازهاى ميشود . كـ : بايد بغهميم خانم ايولين شيلد ، كى و مـه كاره بوجه است .

امير عشيرى
ـ خ خيلى داحت ميشود فههيد . اذ بليس آمريكا مينوانيم
-بهدس:م •
هيـنی هؤ نر باشد شانهعايْ را بالا انداختم و كغتم : به T T

تكيهكرد .
كفت : كمكم بايد خود


-- يك وقتى ميرسدك مئل من ديـكى حوصلد كار كردن

نداشته باشى .



خوشم نمهاد • بيا برويميك ذنجان تهو


بعد گهو• وا میخخوديم •

- هر طورد ممل توست .
- اينطورى بهتر است .



 نكغنند . از خانواده هن كسى كشنه شده :

 نشان مبدهند: كه ديشت بقنل رسيده فيكر كرديم شها هصّتو لهه ر ا شناسبد
مدير متلكهكمىآرامكرفند بود كفت : جهرامن :!.. .
 ميشناسيد \&
- بـه او اوساكنينهتل انواليد است . - و از دوشبيش باينطرفبيهنلبر نكشته . - همبنطور است كنتم : خوب ، جسد مقتولـه را بيبنيد ، شايد خانم مايلز باشد .



 بود ، كفت : بله ، خانم مايلز است . . هرسيدم اشتباه نميكنيد
 هتل را بخاطر داشنه باشم دو بارهيرسيدم :T آخرين دفعهایى كه خانم مإيلز را ديديد، جهوتت بود .
 خارج ميشد
_ تنها بود 9
كَّات : بله . هنهتهى يُكبار هم نديدمك او باكسى وارد،
يا اذ هنل خارج شود .

هيشل يرسيد : خانم مايلز ،كىواردهتل شها شد ؟منظورم
, اكه ميفهميد :



همتنوله نرسيده :
اوكفت : نه . فتط دوز دوم اقامت خانم „مايلزه درهتل
يو كه يك ناك نامه


- بخخودش داديم.
_ اذكجارسيده بود :
- 

به ميشل گغتم : منديكى سئوالى ندارم . حالا بايد اتاق
 وشايد هم كذر نامه د
بدستور „ميشل،مأموران ،مدير هنل را بمحل كارض بردند.
 ترك كمتيم...
در موتُع باذدسى اتاق هعنو له ، مدير هتل همبِ ما ما بود .




Hp
خون و تصو ير




داشته است .
 كليد اين اتاق را از دفتر اطلاءات هتل كرفته
 بك ديكرى دليد اتاق را نميدهيم
 از ما ، اتاق را بازرسىكردهاند .
 انكشت روى دسنه جمهان و بدنه آن ،عكسبردارى انییيم • شايد


 بست بيايد
مأموران ، جهمان را از اتاق بيرونبردند . وقتى كهاز
 ديكى مشتوله را همكه در هتل >دوهارى، استِباداره "بياود ند.






الميرعشيرى
كفتم ، منحروفى ندارم ، ولى بینتيجه ابت .
. T _ اخر تويك جيزى بك .
 هـهاره بوده كه با دو كذر il امه وادد فر انسه شده .


 انباع خادجى كه از دو هتلدانواليده وددويارى، باداره رٍليس فدرال آمريـ هـخابرهكردند تاهو يت اصلى و اينكه صاحب این


 سابيعهاى ندارند و بنام آنها گذر نامهاى هم صادر نشده و هردو كذر ناهـ جعلى است است ميشل كغت : پِسمادرست حدى زده بوديدم كه عهكن است اين دواسم رأختكى !اشد.
 هو يت برای هِليس فدراJ بفرست
 جنا بعالى

- جّ تو خودت راكنار كشيهِى .



كنت : فـردا صبع קرونده وا با كلبه مدارك بـرا ایت





قهو• بخود يم•
-



 تعريباً يلكو نيم بعازنيم يمادهكردم وخودم بهنالى
 متنوله دا براى اواده مافرسناده است. واضانهكرد. مردوى بنام
 برایكرفنن جواهرات متنوله بهنمر اجعهكرده است.
 ميتل كنت: إينطود ك ايشان ميكو يند، ازدوستان نزديك . شوهرمتنوله هستند
كفتم: الهن آها دا داملمائىكن تمرين بياود ند اينجا كم الانزديك زبادتشانكفم. تو همزى ازاو نبرسبدى

ـ نه ، خودت جوا ابشان را بده .


- بعد نتوجه دا بهن تالمفن كن...


 آن بود ، در ا افثيادم كذاشت وكنت : اين مأهوديت بعهده شها واكذاد ميشود. اطمينان دادمكه موفق ميشو بد. لطفأ مراممدر جريان بكناديد كغتّ: البتدشمادا ددجريان ميعذارم ولما:جاذه بغرماكيد

كه بهنتيجه هثبنى دسيديم، اينكاردا بكنم. _كارديكى
 اسنفادهكنيد ...





 ر ويها كردن




 „استيغن، بايد ميدا نست.

 رامنهائى بكند
 خاكسنرى وموهاى خرمأئى داشت، وارد اتاقم شد. هن از ريشت

 بالبخخند كنت: منشكرمTTآایرامین. تعر يغشهـا

ر را زياد شنيدها
. اشاره بهمندلى
 كردم و بعد هرميدم: شما ازدوستان
 بكى بسبكارث زد وكفت : همين طور است . هئل ابنكه ترديد داريد .
كفتم: شهامم بجاى من بوديد، ترديد ميداثتيد.
 ميدم

هوزخندى زدم وكنتم: اول بـابد هويت مقّنو له برای ما

امير عثيوى
روشنشود، بهد بسراغ جهواهرانش برويم

 دا درمودد هو يت اودراختيادتان بكذارم .

 ـ دو نالد . اما دو نالد خالى كالى نـ نـيست . خوب شغلش

همه بوده 9
ـ اسمكو جك شوهرش ,
 - دریه دشتهای بالبخند سا ختكى كنت : اقاى رامبن ، شها داريد اذ هن بأزجو -كنتم: دراينكه جواهرات خانماليس دو نالدادزثزيادیى

 متّول تكميلكند. اميدوارم ازسثوالات من ناراحت نشده باشبد.


 (استينن، رك ملايبى بسنیارش زد و درحالى بهن بودT مسنه دود سوـكادرا ازدمانش بير ون دادو كفت:
 , كلرادو، بود.






 (امستيفن، ته سيكارشرواخاخموث



دو نالد دادهام
 بكو گغت : درحدود سه هنته ییش ، آليس ناكهان در كلل ادو



 ولىمتأسنانه ، قبلازT نكه بآليس روبروشو ، رد او و و T آن مردجوان راكمكردم. يك وقت متو جه شدم، كهآنها بیاريس آمدهاند و منكه . . . حرفش را تملع كردم و كغتم : هسشما كار آكاه خخصوصى

المير عشيوى

 بر كر داندن او بهآمر يط استخدام كرده . كفتّ: خوب، جَه دآشتيد ميكفتيد





 جالبكرد
هما نطور كُ نُكاهشميكردم، كُفتم:وحالآ آمدها يدجواهرات
مaتو له دا بكيريد .
 ـ اذ كجا ميدانيد مقتوله همان آليس دو نالد است كفت: مشخصاتشدا درT Tهى خوا اندم، تقريباً مطمئنشدم كه خودث باشد .
 ـ فك مبـكـدم ، بايد جسد را بهبينم. ـ تلفنى „رواكه را باتاقم خواستم • وفتى اوآمد ، روكردم

 اسمش حيست
$\Delta Y$
 نيو يوركُ است.
بمددست بهجيبكتش برد. كارت مخصوصشرا بيرون آورد
وكفت : اينهم بروانهكار .
كارت مختصوص اودا كرفتم

 منتظرتان هستم.
,استيغن، ازجا برخاست و بدنبال راك اك ازاتاق بيـرون


 درحـدود پانزده دقبیه بعد، پليسفدرال در مورد تعيين

 ازدريافت جنين واسخى تعجب نكردم قضنيه تاحدى برايم




خصوصى نِيست.
 جسد جا ديدبد
, المتيغن، آهسته سرثّ را تكان داد وكغت : خودثّ بود. آليس حو نالد

امير عشبرى

- وحالا جواهرات اورا مبخخواهيد ؟

 ظهر برایکرفتن جواهرات هعنولة مر اجعه كنيد ؟
 دارد ؟.
 كنم تاقبل ازساعت ينج بعداذظهر ، برايم بغرسنند . راستى نظر
 مردى باشدكهآليس باوعالاته داثته ؟
شانههايش دا بالا انداخت وكفت: نه . بدجه دليل؟ كَفتم : بدليل|ينكهT نهرد دا باو جود اينكششهاميشناسيدثى هنوز نتوا نستهايد دستغيرثكنيد. ـ اتكر جواهرات وا صرقتكرده بود ، شايد اينفكردا
- مى كردم
 بالبخحند كفت : خ خوْب شدگفتيد. يك كردن بند الهاس با يك نكين درشت زُمرد"، يك دستبند بزلبان و يككساعت تعــريباً هـانصدهزاردلار ارزث دارد . باخو نسر دى كغتم : يس بإيدقبول كنيم كه قاتل حتصاً همان
 و براى اينكه جهواهرات Tآليس را تصاحب كند ه او را به غتّ رما انه .



 شهد واتلفرصت هيداكردن آنر ا نداشته است. _ كرد نبند سالم است



 س ستوالـكنيد
ـ الذكجاكه اين كاردا نكرده باششيم ! - جوا



 بعْتل دسبده است
 ومهندو طراحكادخانه اسلحه ساذى , كلمادوه درحدود امسكه هنقود شده است.



امير عشيرى
$\Delta \Delta$







عادیخارجشده، شكل ديكوى بختود ميكرفت .


 ازآمريكا بهطانادا وازآنجا به بـاديس راهم مبداند.
 هم نديدا ند قتل بدصت پهـ كسىصورت كرفته و جواهرات مقتوله


انتاده است ... ،
 جهكاركردىء
 إبنظرمنآدم شياد حقهباذىآمد. ـ الشتباه ميكنى ميثل . وضنيه خيلى عهمتر وبيحيدهتر از اينها است .

- هـس استيغن بايدكارهـئهي باشه . آنروز ناهاد دا دردصتودان اداده خوردم درحدودساعت




 اين حدسكمكمدارد بحتيعت نزديكتميشود. منظورم داك مينهمى ؟ كغت: ازتلكرافىكه با رمزشهارهيك ازواشنكننمخابــ

شد، خبلىحيزها فهمبدم. نظر خودت حيست


 وحالا جطورشده كه ازآمريكا بكانا


را حل كرد.

ـفكرميكنى بتوا نيم موفق شويم
ـنميدانم ${ }^{9}$
بعدخنديدهو كغنم، قراراستساعتوينج، استيفنبر ایکر نتن



- شو خى! نه، اينجا موضو



اعير عشيرى




 لريانه بدفتر كادم آمد وتقى نشست ، برسيد؛ كردنبند آلبس حاضر است كفتم: آقای س, كرد ادوارد كهآمدند، آنوقت باهمراجـع باينهوضوع صححبت ميكنيم.


 مبسيد: دلبلىدأريد ؟


 هیزنى ييدا نككدديم . ولىمعلو م بود كممقنو له دستبند وا نكشثرى
 كردنبند، يا صليبهم بكردنش باقى ور بود. درهرحال، قتل ساده بنظر نهىدسد و ازاينكه شها هويت
 خودتان رادر بارء اودراختيارما بكناريد.
 آنرا در آ $ا$ اوا وحتى| ينجا بكـد نش ديدهبودم.

جاسوسى ميكرد.

 استنن لبخندى بروى لبانش آورد وكفت: شنيده بودمكه






 بعقيده من ، الطلاعات شها برای يبدا كردن دد قاتل يا قاتلين اليسدو نالد كانيست.

- ايكاثنفظّ موضو عقتلدر بينبود. ـ منظورتانرا ميغهمم. T لبس چهه مدار كى باخود _ حتماً بايد بدانيد
ـ البنه. جون تعقبب اين هرونده بعهدهمهاست. با تعجب كنت: شهاء! فكـي نميكنم اينقبيل مسانل بهيلمس بينالمللى ارتباطداشته باشد. كفتم : اينجا اداره ششم هليس بينالهللى أست .
 صرلحاظا جنبا امنينى دارد. كنت : دا جع باين برو نده آقاى سركزد ادوارد بايد

سيكادىآتش زدم وكفتم: اين اصلى است كه سازهانهای


 ها ههـكارى بكنيد. نظرديكرى دربين نيست.


T Tمدها ند. كنتم : منتظرشان هستيم ر كهى بعد، سركرد دادوارده كه مردى ميا نهسال بود ، بالباس نظامى واددشد. من وداستيفن، اذجا برخاسنيم. اوبطرف منزTمد :
-
 دست يكديكر را فشرديم. سر كرد با „استيغن، همدست
 نبود، والا زودتر اذ اين باينجا ميرسبدم. كفتم : در هوحالل بهوتع دسيديد . با خنده كفت باآتاى , استيفن ع عضوضد الطلاعات ما كه آشنا هستيد .
 ييداكردم. البته بعنوان يك كار آكا.خصوصى. سر كردتكت: خوب، او طود ديكرى نمبتوانسته خودث را معرفى كند.
„استيغنه خنده كو تاهى كردو كنت: آقأى سر كردمواظب


ما زر نك است .
كنتر: Tقایلريان دادندتعارفهى كنند. سرگردگغت : تعريف Tاتاى دامين ذياد شُنيدهام. بايدهم

زرنكتر باشند .
درجاى خودكىى جابجاشدم وكتّم: چطوراستواردامل مطلب شويم , ادوارد ، كـت : هن افسر ضد اطاعلاعات خودمان در

 كزارشُخودث را فرستادهبود.آنها هنتظل دريافت اين خبر از از



مر بوطباو را بايد دراختباد ما بكذاريد .
 فكرميكنم اسنيغن كاTليس دا تا باريس تعمببكرده، اطاءاءات بيشترى دأشته باشد . استيغنهكفت: اين مأموديت بهن واكذارشده ومن بايد

برو نده قنل را تعییب كنم •
 دراينهوددبايد دخالتمستتم داشته باشد. ,لر بانهجندالحظهسكوتكر دبعدبا

امير ششيرى




 اصلا مر بوط باو نبوده است.



 توتِيغ كنم . ولى تا كهان آنهانابديد شدند. تا ابنكه ردثان را را تاكانادا برداشتيم • در اتاوا ، يـكىدو باد ديدمنشان. درآ نجام آنها داكمكردم. درتحعيقاتى كه بعمل آوردم، معلوم شدآندو بطرف هاديس حركت كردهاند، ووقتى...


FTليس بعتل رسيده بود . كغت: بله . هدف من كرد نبند الهاس او بود. چون در

 جديد را ذر ذير نكين زهرد وسط كرد نبند مخفي كرده باي ايْن بودك وتتى Tقاى دامين بهن كفتند كردنبند دراختيارنان
 كِددlا ندو كرد نبندى دربين نِيست. صركرد •ادواردء رو كرد بمنوگغت: نظرشهاحبست؟





 را بعتل رسانده باشد .


 را ,ككلرادو، بهامود سازمان اثدهاى زدد تتوويل بدهد وبولش
را ممبكيرد .

سر كرد >ادوارده كفت: حتهأ دليلى داشته كتم: حلاین




 كی حس ميكرده كسى اورا ذير نظركرفنه، واكردرمححل كارثُ بماند، جانش بنحطر ميانتد. سر كرد >ادوارد، آهسته سرثّ را تكان دادو كتت: نظر منهم همبن الست . , المتيغن ، كفت : دوى اين حساب ديكو نبايد دنبال
-
كنم: ولىمونوع دا اذ نظرامنيت تعیيب ميكثيم.

امير عشيرى
 كهـسر••يتل بود.
ـ الو ...
ـ ال
 داد ند كه همت̈و له معناد بمواد مخدر بوده.


- اره، فكـ ميكنم اين خبد برايت جالب باشد .
- 




بهوادمخدره معتادبوده. اين موضوعرا شمامرمميدا نستيد؟ هردو با تعجب وحيرت نكاهم كرد ند. ,استيفنه كفت: نه.

راجع باعتياد او كزارشى بها نرسيدهبود.


عكسبرداوى از روى نعشهما اعتبادث بوده.
رادوارده باترديد كنت:مهكناستا

,اساستيغن، كنت : هتشكرم. من ميل ندارم.
به زا نت تلغن كردم كه دوفنجان تهوه برايىما درست كند.
راستيغن، سغت :
ـ اينطور كه دملوم است، من بايد بر كردم بهواشنكتن
اردوارده كفت: دراينمورد بايد دستور برسه. بعد رو كردبهن وبرصيد: خطرشها حيست و
 . سر كرد كفت: بهفوا نكفورت كه بركردم، فـهن كزار ادشى



 (ادوارده كفت: اين را بهن واكذار كنيد. داستيغنهدرجایى خود كهى جابجاشدو كغت: حالاكه Tقاى

رامين اصرار دارد من حرفى ندارم. سر كردننجانقهو•اث را برداشت ;كاهكردو كنت: من بايد بر كردم فرا نكفورت.
 اين است كهTليسدو نالد . در دوهتل وبا دو نام ساختكى اتاق






 سر كرد بعّه تهوهأ وا خودردو كنت: شها خيلى اسر يعدست بـكار
 اداره

امير عشيرى
 فرستاده. هبنوا انيد T نها را بيبنيد .

 داخل هحهدا نها را بازدسى كردند . هچند دقبیه بعد ، دومرتبه باتاق بر كشتم • سركرد كلاهش را برد برداشت و دستش دا با بطرف
 بهواشنكتناطومينان ميدهم كر ادار. شها معمایقتل آليسدو نالد،

را حل خواهد كرد.
كغتم : چنين اطهينانى


با تبسم كنتم: متشكمرم



آ نهاخداحانظى
 و سركرد اادوارده ، مأمودان ضد الطلاعات كذاشتم و باو كنتم
 T نها بخْو اهدكه سوا

 دادممن با او كارى ندادم، ومبنوانه برود. كغت: صبرمبكنيم تا

جوابكز ادث ما اذ واشنكتن برسد . كنتم: منمبدانم. تو مبنوا نى بروى اورفت. تُر يبآ ساعتده وبا نزده دقيقهشب بودكه واشنكتن،
 اطلاعاترسيده ازواشنكثن مشنول بودمو بعد ازاداره بيرونآمدم ويهتل• بازاناه، ، محلاقامتم رفتم. هـانموقع بودكه منصدى هنل. وقتى كليد اطاقم دا بدن
 نامه دا كرفتم و باتاقم رفتم. .


_آآى رامين. آقأىىميخو ا هد شهارا بيبند.

- بيرسيد اسمشانحيست وباهن چحكار دارند . - يبخشبد. ايشاننهخودشاندامعرفىميكنند، و ندهيعؤويند كه هِكر دار ند .
- باينآ آا بغرمائيدك فردا اولوقت بادارهبيايند. حتهاً مبدا نند محل كار من كجاست .



 كارى داشتيد 9



امير عشيرث
.
.
ـ

بفههم اهل
ـ متشكرم . . ديكرك كارى ندارم .
حدس زدم ، آنكسي كه برایى ديدن من • آنهم در آن










 بنظرميرسيد. روث اين سازمان براى رسيدن بهدف اينبودكى


-سازمانى بايد دست وینجه نرم ميكرديم • لباسم وا ازتنم در Tوردم. وتازه به بستردنته بودمكنتلغن

ذنكك زد ... اين بارصـاى استيفن را شثنيدم :
_ ازخواب بيدارت كردم ؟

- نه تازه درازكشيده بودم ؟
 Tمده بود و ميخخو است مرا ببينه . حتى اسهش را هم نكمغ . منهم ردثڭردم .


با شنابزد

 - بعد جَه شد 9 هيِّ ظاهرأ طرفققبو لرددهكه فردا بهن تلغن كند.ضمنا" اين دامم بدانكه خودث را معرفى نكرده . استيغن برميد : فكر ميكنى اين آتاى ناشناس ، با جك
كغت . لأبد راجع بقاتل Tليس اطلاعاتى دارد.

- منهم همين حدس دا ميزنم الا ـ ـ شايد هم موضون ديكر در بين باشد
- مثالا جه موضوعى :

روشن ميشود . حالابكير بخواب .

وحراغ كنارتخنتخواب راخــاموشكردم
از اول روز منتظر مرد ناشناس بودم كه شب قبل بـاء

امير ثشيرى
ديدن من بهتل آمده بودمعطهئن بودم كه بيش ازظهـو تلفنزميكند.


 را برداشاشتم زانت اصر اد دارد با شها صحبت كند كغتم : اذصبح تا حا

"شندلحظه بعد صداى مر2ى ازا Tنطرف بر خاست :
_ آقاى رامين .
-

- ديشب بهتل קلازا آمدمك شمار بيينم هوفق نـدم . - وحالا مونق شديد. خوب ، بامن چهـارداريد 9 - ميخواابتم خواهش كنم اكبر وقتش دا داديد هند دقيقه
-همديكردا ببييميم
- اسم شها
- مهم اين است اسكه من حه ميخْواهم بكويم •

كفت : واجع بهمان هحيزى كه شها دنبالش مبكرديد .
ـ
- در دستودان اكرويل منتظرتان هستم •
 ـ البته . بعضى مهالب هست كه نميشود تلغنى شر عداد

- خيلى خوب . و بعدكوشى راگذاشت ...





T اليس اطلاءاتى دراختيارت بكنارد
 تصوير هنك يادت است - مثُلا جه موضوعى ع وآنر ا ازكشو ميزم بيرون آورذم وروى هيز باذكيدم و كغتم • اين را ما ميكويم •
 كرده ، آنغدرها جسود نيست كه دعوت بـريكند .

 دلبل دل وجرأتشان هم زياد است .

- تصهيم دارى بديدنش بروى






.




باشد ، براى امشب نيست

- خودت ميدانى .


 مرا ميشناسد .
وروبرتاه باخندهكنت : يس امثب شا شام مهمان اوهستى. خندهكوتاهیکردم وكغتم . اكر آدم دست و دل بازیى باشه ، قأعدتأ بايد شام مههانش - با. من ديكو كارى ندارى ؟ ـ فعال نه . اكرماعت ده بهت تلفن نكردم ، موضو ع را

به فوسترالطلاع بده
كفت :كه جطاور بشود $\ddagger$ دنبال جسدت بكردم ؟ كفتم : آنها حتى جـرأت اينكـه بروى من دست بلند

كنند ، ندارند

- موفق باشیى

ـ باهيد ديدار ومو فتيت .
„رو برتاه ، بدفتر كارش رفت • من كارهائى راكى روى



خون و تصو ير


 سرم آمه• بود كناد ميزايستاد و و بز بان فر انسو ى. كفت : اجازه ميغرماتيد آماى رامين 1 ...


متشكمرم

- خوامش ميكنم

او، Tنطرف ميز روبروى من نشست . مردى بودمميانهـ مال ، با موهاى سغيد و ماف و صودتى اسنخوانى ، كه چشمان فرورفته ونافذث بيش ازهر چیيز ديكرى درجهر• اوجلب نظر مبكرد وقتى دستهايش را بروى مبز كناشت ، ا انكشنان كشيدهو اون
 . بايد ماحب فدرت و نغوذ فوتالعادهاى باشا


احساك ميشد .
كنتم : مشل إينكه با منكارى داشتبد ؟



- يك كبلاس مشروب حطور ع
 لبنحند خنيغى بروى لبانش آوردو كغت : نمبخواميداسبم را بدانبد
كنم : ا؟كرم بيرسم، يك اسم ساختكى تحويلم هيدميد.

امير عشيرى


كغنم : :س هميدا نِيد كى اورا كشنه



 كفت : همان جيزه مائى شه شها ميدا نيد . بسته سيكادم را اذجيبم ددآوردم و بطرف اوبر بردم .كفت متشكيم سيكاد نهى كشم من سيعارى Tآش زدم و كغتم : خوب ، آقاى عزين .مرا دعوت كردماميكه بكوئيد دنبال قاتل آلبس ميكرديسن
 با باينجا Tمدهام
دستهايش دا روى ميز كذاشته بود، بيكديكرقابلابكرد و
 نكنيد. حیزى دستكيرتان نميشود . هِكى بسيكادم زدم وكغتم : اين دا تلفنى هم مينوا نسنيد
بكوئد - با

كفت : وآن وقت شها جه جواب ميداديد
كفتم : مينرسيدم شماكى عستيد، و بيه دليل و
 بخرج بدميد، بدنتان را سوراخ سوراخ مى كنتند . واين توصبه درواتع اختارتبل ازشليك ركبارمسلسل است . يعنى مركشها.

با خو نسردى كنتم :اذكجاابن اخطلار بِاى شها هم نباشد.
كفت : منظورتان را ننهمهدم -

 سر بى ميدمر

 جـرأتى ميدا نيد. ولمى دراين مورد بخصوص مهكين است اينطود نباشد . با ا ينكه شما عضو برجسنه هليس بينالمللى هستيد،كشتن ثما برایمن خِيلى راحت است. آ نعدرداحت، كه بارگبارمسلسل





 اين برو نده دا نداشت باش باشد .




 بودك شتخطا شها را ديده :اشم . ميدا نسنم ددمودد تصويروTان ياد داشت دروغ ميكويد .

## امير عشيرى


 باشث ، اطهمبنان دارم اكرشما آن تصويردا نكشيده باشبد،'اقل .
 شها وآن يادداشت حیزیى نهيدانم . آنهارا بحساب من نكناريد منظودم راكه هيفهمثيد
آهسته سرم را تكان داد


 ديد ،كى اول ميتوا ند ازاينگلو له سر بیى استغادهكند . نكندشما

با لحنى خشن گفت : شما اينطور خـيال كنبد . ـ ا ايتاليانى هستيد ؟ ـ أرفكنيم كه هستم

 خوشهز كى ميكنى
 خوب ، تواين معامله حقدركيرت ميايد ؟ ـ اين دبكر بنّو مر بوط نيست . حرنهائى كـه زدم ، . يادت نرود ـ نه . سعى ميكنم يادم زرود .

Yq
خون و تصوير

بيرون آورد وروى ميز كذاشتو كفت : خوب نکاه




 ميدهدك با جهچچيزهائى بايد بازی كنى
 وكنت : تا بهالاكسى نتوا نسنه سر بسرمن بكذارد .
كغتم : يس اسم مرا يادداشتكن كه ياد
 تاريخ كشته شدنت را هم بهآن اضا اضن كنم


.



 ايسناده بود، جلو آمد. صينه بسينه من ايستاد وكغت : بار با شها كاردارند.
كنتم : برو كنار .

دامم راكجكردمك بروم . اودومرتبه جلومراكرفت و

امير عشيرى







 ايستاده بود. باوكنتم :


بر خورد كنند .
بين راه تلغنى با ورو برتاه تماك كريفتم • تبل از اينكه


همديكردا مى بينبم

-

ـ كوثى كن

كوشى زاكذاشتم . درحدود ماعت ده ، بادار. دسبدم و يكسر باتاتم رفتم وبه „روبر تا، الطلع دادمك من آمدهام.كمى

بعد ، اوباتاقم Tمد. پرسيدم : اسنيمن تماس كرفتى كنت : تلغنش جواب نداد. به متصدى دنتر شنل كنتمكـ


. آره ، آدم جالبى بو آن
ـ منظورث ازاين ملاقات چیى بود
 قتل آليس دا تعقيب نكنيم


 كغت : اينطوركه معلوم است ، هم خودثي جالب بوده و و


_كار بجانُى كردى .

- ميدا نستم نظر توهم ممين است - يس حس كردهایك مهكناستتواين ماجرى كشتهشوى
 برای او ورفقايش جای اضافى ندارد ـ كس ديـرى با او او نبود






الميرعشيرى


 كفت : تا چֶند دقيقه ديكى ميايم .

 مازمان س,ى اڭدماى زرد ، برای از بين بردن تو دست بكار

شثه. . بايد خيلى احتياط كنى .


 كغت : بدون سر نخ بیفايده است .



 بامود ناشناس را كي در رستوران وآكروبل، اتثاق انقاده بود

برايش تعريغكردم .. ،
,امتيغن، گغت : حدى تو درست است • ســازمان سرى
اثدهاى زرد ، بطود غير مستقيم ميخواه مد ترا الزبين ببرد . کرميدم : نظلر ديكرى ندارى ؟
 ميكروتبلم بعست خودشان بيعتد ا كغنم : نظل هنهم همين امت . . وبا تجزيه و تحليل اين

人.
خونو تصوير


 منظورثسرتت جواهراتبوده . واز ميكروفيلم ريشت نكينزمرد الطاعى نداشنه


 اجير شده T Tنها راداشته باشيم • ما "روبرتا


 كرد. .





 را تعقيب ميكرده ، دريك فرصت مناسبـ ، اورا بيتّل رسانده و و

 توكنتى • جيز تازهتى نبود .شهانهانی بود كه روز روز اول حدس

امير تشيرى



 درميان نسارقين جستجو كرد .



 اتاتل آدم ناشیى واحهقى بود ، ديروز اين كاردا ميكرد . ولى الى او زد نكتر از اينهاست . سهى ميكند جواهرات وا وا در خارج
 بقىايده است .


 كشتى ، خودش دا بيكى از بنادر ايتالها برساند .



 -
 ورمْتند . من با تاقى كه پهمدانهاى ,Tليس، در T نجا بود .




 تصميم گرفتم فرداى T Tنشب دوباده بهحل قتل بروم و T نجارا -






 را باز نكرده بود كه ناكهان اتومبيل من زير ركّار دار مسلملسل قسرار كرفت من مدای رزاكء را شنيدم ككفت : رامين رامين ... كـكـم كن .
اتومببلى

 -تامن برس
وزالكه دا كنار كشيدند هن رشت فرمان اتومبيل نسسنم



امير تشيرث




 هدفشان ايِجاد دعب وهران اس بود . آن آن اتومبيلدر ديد من بود.
 كه بجز را ننده و كسى ته تيراندازى كرد ، شخْم ديكرى در

آن باشد
ساءت نه صبح ، آنهم در معابل مر كز هليس بينالمللى تيرا ندازىكردن، قا بلتحهل نبود . تبهكاران بطرفدسنمبشل، رفتند . ووفتى هتوجه شدند كه اتومبيلى دارد تعتببشان ميكند تفيير مسير دادند . پيدا بود كه هتُصد معينى ندارند . مدفشان
 كم كنم • تلنى با „روبر تـاه تماس كرفتم ويرسيدم : حالرزاك جحود است ؟
كغت : نهيدانم هنوز بهبيالدستان نرسيده . گَغتم: توهم فوداً برو به بيمارسنان واز T Tنجا بامن تها بكير • موضو ع دابهدفوستر، وفبلبب مماطللاع بده كدبسرميثل را هم در جريان بكذار .


- آره . دادم تعغيبشان هيكنم تلغن دا قطع كردم ... صدای صوت هور بلبس هونود سوار ازهشت سرم بلند شد .در آئمنه بالاى سرم نكاه كبردم . دو هِليس

 اتومبيل جلونُى را تمعيب كنيد . مواظب باشيد . مهكناست تيراندازى كنيند . اتوهبيل

 درحال رد كم كردن هستند .
 عقب اتومبيل آنهارا هدف بكيرم . دو سه تير شلمك كردم
 موتود سوار ممتجنان در تعینب اتومبيل بودند . من حهارمين
 در حدود دوكيلومترى دسنتدنيس، كاميو نى كه از سهتهعابل


 رابايكحر كت سريع بدمت راست داد .اتومببل از از جاده خار شٌد ... دوسهبار معلق زد وحندين متر دور از جاده ، پچمهشد.


 حدس مندرست بود . آنها دو نغر بود ند . سر وصورتشان
 هلبس موِتود سوار كفنم : بكو فودا آمبولانس بغرمتند .

المير غشيرى




 بدو مأهود یليس كفنم كه از آ نجها دور نشو ند .
 بيهارصتان تهاس كرفتم و بد تلفنحجى كنتم خانم پدوبر تاه رواكم


 سكوتكرد . حس كردم كهبايد خبر دردناكى رابشنوم.
 ; ...
و باز ساكت شه . . . كنتم : دارى كريه هيكنى ؟ . . با صهايى Tميخته بكريه كفت : او مرد . كوشى تلفن دد دستم سنگينى ميكود . ميان در اتومبيل أيستاده بودم كاين

 ك...
او از هأموران ورزيده و در عين حال دوست چندين مالهام بود ...
صداى ورو برتا، در كوشى تلفن, كيجحيد : دامين . . رامين. كوشى دا كه هنوز در دستم بود ، آهسته بكوشم نزد ديك

تزديك كردم وكغنم : منا'ثرم ...
 برسمدم : وقتى تو به بيهارستان دسيدى ، رُالك ز زده بو د؟
 نرصيد . شُشكلوله بهبدنش اصابت كردهبود . هن ... هندارم
 كنيد . .
ما دوست خو بمان را از دست داديم
كنن : من بيش از تو منأثرم . جه كار مار ميشود كرد .

- دراين حادث من بايد كشته هىشدم هبرسبد : آنها فرار كردند ؟

 آشمسلسل كرفنه بود ، وخيم است . منتظر آمبولانسو كـيبس
- آنهارا شناخنى

ـ هنوز نه . ولى معلوم است كیوجه كاره هستنه .دو Tآمكش حرiهان .

- صمـانهائىكه تهديدتكرده بودند . كنتم : آره كوش

 م

بالسن تأر انكبزى كنت : ولى من نمبنوانم بيمادستان را زیل كنم

امير عشهرى
كمى مكت كردم و بعد كنتم : سیى كن ، خودداد باثى

 را تده دا باذدسى كردم • همزى كه هو يت اورا هشخخم كند،



. مشتخس نميكرد
دفترجه دا توى جيبم كناءثتم • تميبن هو يت آنها ، الم

مى خواست همانجا سر نخ كو جـكى بدست بياودم . هوند دقيڤه بعد . دو Tمبولانس • و بدنبال T Tنها رميشل، ومأمودان پِليس ورنيليبه، بمحل حادثه رسيدند . "ميشل، بطرف من آمل وكفت : منأسفم ، رامين .كشت

شدن زاك صنخت متأثرم كرده







 كغتم : در واتُ من بايد كشته ميشدم . ثايد مر هدفهان



.زرد . اجيرشان كرده.

كه هو يتشان را مشخص كر كند
 است . اكر غيراز اين بود ، كه هويتشان شناخته ميشد .هـهين
 ايتالبا بفرست ،فوداً شناخته ميشو ند . ممكن است ماهو ماهم سوا بقى
 آدم حسابكرى نيست .
 جارا بكنل وحسابش هم درست در بيايد ، آنوقت منو خو دمان را كنارميكشيديم • يكحساب غلط آ آها ، باعث ميشو د كي هليس ددثان را يمدا كند .

 كردند . ميشلروكرد بهن وبرسيد : در اينجا كارى نـا ندارىء
 „ميهل، باخندهكفت: اكر اشتباهنكرده باشم، إننرو نده رام تو بايد تعتببكنى
كنتم: تعقيب هرو نده تنل Tليس دو نالد، ایننماجرى دأ -هم روبن ميكند. شايد هم ذودتر

امير عشيرى
فيليّكفت: ازحالا يبدامتكه بدنبال اينهيو نده حوادت
زيادى هست

هيشل كفتا: من ;كمر ان وضع دامين هسنم




 خودت را ناراحت نكن .

 من شد و بغلدستم نشست. اتومبيل راكه براه ان انـدا بختم كغتم :
 -






 بتو نكر شانههايم دا بالا| نداختم وكفتم: اونتط مأمورتمتيبTليس


 ، بود. برايش شرح دادم


خودث مستَيماً دراين كنر دخا وخالتى نداثته باشد . يك نمو نهاثى تنل رالـ بود .


 לغنم: آنها دنبال يك حلفه هيكموفيلم هستندكـهـ آلبس


 قاتل وجوامرات اورا يبداكنند. ظاهرأ مبكروفيلم ذير نكين

 را دنبال كننه .


 هسنم، و بعلاوهتعمبم دارم شبكه سازمان اثدهاى زرد را دراينجا منالاشى
حالا تاجه اندازه موفق ميشوم • اين دا ديكر نهيدانـم

امير عثيرى



كم انععاليت خودشان ادامه بدهند .
 اطلاعات خودمان هناكر.كرده. آ آنها منتظر نتيجه كار مستند ،
 آنها تضنيهدا دنبال كنند .
كنتم: اكر منز دراين ماجرى كشنشاشدم، حنهأ اينكاردا
 وموضوع ميكروفيلم ويدأكردن تأتل اورا دنبال مبكنم. موتعى خبالم دآحت ميشود كه شبكهجاسوسى T آنها دراينجامنالانىیشود.
 تو درمأموديت فراددادن سروان والكود ازآنطرف ديواردارد، ميخواهد باتو تصغيهحسابكند . با خنده گُنتم : و تو هم بههين خالطـر ، اداره ششم دا
-بن صيردى
خنديد وگفت: T Tنوتع كه خبرى نبود.

 ووالكوده دأكه حاضر شده بود برآى آنهاكار بكند، بورمبله ه-ن




ar
 خبر نكار دفرانسسواره ، برسيد: آقایى رامین ، راجّع بقاتل زانـ نظرُتان حیمست
 ازمأمودانخوب مأبود وهـهمالزقتل اومتأثريم. ديـكر ى یبرسيه: قاتل را دستكير كرديد كفتم: اين راهم اضافهكنيدكه قاتل رُارد، دصتكير شده و ور
 خبر نكاران سئوال كرد: اسمث چاويست ؟


ميكنم بنوا نيد جندستون ازروز ناعهتان دا هي كنيد . آنها دستبردار نبودند . خبر نـر نكار مجلهجنايُى هرسيد :

داجـع بعتل زنى


بزودى يك مصاحبه مطبوعانى خواهيم داشت






شدند ...
من داخل اداردشدم. „استيغنه ، در اتاق درانت، نشسته
بود. اودا بدفتر كادم برد ادر م
واستغنن، نشست وكغت: ازفتل زالك منأسغم. اورايـكىدو

امير ثشيرى
باد باتوديده بودم. مأهود زر جالك و كار كشنهاى بنظل مبرسبد . خبلى حيف شد عهنم: حالا بايد داجع به قاتلش مدحبت كنيم. اوالاندر
 الطلاءات جالبى درباره خودشان داشنه باشد . ـ كجا دستكيرث كردى ؟ ـ نـزديك سنتدنيس. دونفر بودند دازندهكشنه شـه . - -
 كه مونتيت كو جكى بدست آوردمايم . , استيفن سيعارى تعارفمكرد. يكىهم براءى خودث آتش

سازمانسرى اڭدهاى زرد، دستبردادنيست. همينديشب
تلفنى تهديدمكردند

وتوپه جوابی بهش دادى ؟ كفت: ازهمانحرفهاىههيشكى كه اكریرونده تنل آليس
 را زده خ خندهای كردم و بعدكوشى را ذذاشنم •







كو جك ازطرف تو يامن بیَيهت جانهان تها

 شناختن قاتل آليس. حالا بايد ديدكدام يـك اذ دوطرف موفق ميشود
استيغن خنديدو كفت: تا اينجا بر نده كسى است كهآليس
را بعتل دصانده وجوامراتشان وا برده كفتم: اككر آدم باشعودى بـلشد و ميكروفيلم دا دد ميان جواهوات يِيداكند، بايد Tنرا ازيمن يبرد. چیون نهى توانداز آن استنادهای بكند بعد دفترجهای كه ازجيب قاتل زاك بيرون آورده جـودم




نكامى بصنحات Tن انداخت و كنت :
-

-
ـ الى . . .



المير ثشيرى
بنام ماديو ، دريافت شده بود . , استيفنه كفت: دغنحات بـات بعد را


 - بحروفكنار هر يك ازاعداد نعاه كن. اين بايد يك

رهز باشد


 بدای دد كمكردن است كه احياناً اگردفنتحه بدست كسىانتاد، ازاينها شحزى
كغت: اكرحدى تو درست باشد، اين شماره تلفنخانم اليزا، بجه درد ما ميخورد؟. .. .احتمال قوى اين شماده تلغن
.
كنتر: اكى اشتباه نكردهباشم، اين خانم اليزال،درهاريس

 كه ضردندارد. همين الان تلفنميكنيم ومعلوم ميشود كمعادرست حدس زدهايم يا نه
من بشهارهایى كه دردفترهه نوشته شده بود تلغن كردم • صغاى مردى از Tiinرف برخاست وكفت :

كمنم : ميخوام با خا خانماليزا صحبت كنم • -. جنابعالى
 . ــ اسمتان دا بفرهائثد -. موديس دو بو يه .


حدسم درست بود ـ آره هشُل اينكه تو درست حدى زده بودى . -. تاذه ميكو ئى مثٔل اينكه اء طرف دفته خانم اليزا را صـدا كند .
 حدى ديكرم ددست باشد. طرفجواب خاب اهددادكه خانم| الديزا كرفتار ند. كارى داريد بغرمانٌيد ـ


 كسانى باشد كه ما درجسنجويشاى هستي و آنها بغكى اذ بين بردن ها ..
همانلحظه صـداى مرد اذتوىكوشى بلند شُد :





زرزُ دا برايم بكيرد. . اسنيغن مها نطودكه نكاهم ميكرد، كفت: بينخود نيست كه

امير عشيرى
اداده ششمدا بدسا توت تو سیردها ند. ايكاثوقت داشتىومنمبتوا نستم
فوت وفنگار .را اذتو ياد. بكيرم •

گفتم: تعارف راكنار بكنار د

نـىددسه .





 كردن جواهرات اذهوبندر ديكىى مناسبتراست. رد او را دد T نجا بايد جستجو كرد .
 شده بامد. بعد بععيده من تو بايداول ازجواهرفروشىهایى اواديس تحقيق كنى
كغت: اين يكىدوورز تحقيقكردم بىتنيجه بود .
-- خوب بودهوا ددجريان عيكذاشتى .



حالا كارى نداری
كُتم: چحا باث. منتظرم آدرسخياطخانه 今رزرا بكيرم

وبامم سرى به آنجا بز نبم، خانم الهزا را نبابد ذيساد منتظر بكغاد

 مجرد، سهبار بزندان افتاده. دو بار بجرم ايراد ضربوباكارد و و يك بار بجرم سرقت . باخندهُمتم: جه سابقه در خشانى| خوب اسمرا ننده راهم

تحقين كردى s
خنديد و كفت : ما با آدم هرده كارى نـداد يم . انـهشر
جيوانى بود .
ـ متشكرم، مبشل. حال رينتو جطوراست ؟
_ الزمرك نجات ريداكرده .
 است ونقایش ، مرك دا دو مرتبه بسر اغث بفرستند واين سر نخ را ازما بكيرند
كنت: دومأمور كناشتهامكه مراقب اتاقش باشند.
كفنم: هرخبرى شد، بمن الطX ع بده .


 خانماليزا دا ازنزديك بيبنيم. با خنده كغت : اكراليزا بغهمدكها قاى موديس دو بو يب
 بعرف در اتاق وفتم وكن: : اين دفعه هجبودم خودمرا

 كنتّ: مراسمتشييع جنازهاث فرداست . خداحافظى كردم وبراه افتادم . .استبغنه دم دم در منتظرم بود. باانومبيل من بطرف خاياطخان


 يشت يك ميزنتشته بود. بنظرمبرسيدك او او بايد همانكسى باشد كه بكى دوساعت قبل، بتلغن منجواب داده بود. لبخندى بـ ـ
روى لبا نش آورد وبرسيد :
_Tثقايان فرمايش دارند
كغتم: خانم اليزا را مبيخواسنم بيبنيم مرد جوانكه رفنارزنانهایداشت ، كنت: بيخشبد،ايشان خخلى كاردارند . كنتم: برای ماءهم نيست. بايشاناطلاع بدهيدكه ازاداره هلبسآمدهاند.
اومهمينكه اسم ثلبسدا شنيد، خودثُ راجمع وجوركيد.
 شد وكنت :
ـ
كغنم: لازم نيست،، فتط اتاقشان دان را نشانهان بان بدهيد. بادست اشار。 بدر اتاقى ك درانتهاى داهرو بود كرد و



او كفت :

- يـكى اذ هشتریهای همبشخلى. يك خان انمجوان.
 نزديك شديم. هنضر بهاى بدرزدم. صدایز نىازداخل

وكغت : بغرمائيد تو .
دردا بازكردم و داخل شدم . .استيغنه هم بدنبالم آهد. زن نسبتاً جوانى یشت ميز كارى ايستاده بود و با با خانم جوانى

 نكاهمزن جوان بود، كغتم: خانم اليزا ؟ ..
 فرمايشى داريد
كنتم : مبنخواستم باشها صححبت كنيم
 ميكفتيدك بهن اطلوع بدهند.
كغتم : عصبانى نشو يد خانم
 من بالحنىارامگغتم : جوابT ن خانمرا بدهيد، تانو بت بها برسد . زن جوان ، خبلىزود خدا حافظي كرد ورفت . .اليزاه



اميرعشيرى
كارت يلبسىام دا نشا نشدادم وكفتم : :س دراينجابراى :0اهم جاهست
-

 :مر تكب شده 1
كفتم: مثلّ| اينكه بكارت شناسائى "مندرست تو جهي نكر ديد.


- خ خيلى خوبآقا. حیهمبخواهيد بكو ئبد ؟ خوامش مبكنم

وو قت مر| نكبريد.

- فكـهیى كنم انكر آرامترصحبت كنيد ، برای هردوى ما

بهن
با بيحوصللكى كغت: من دراختبار شما هسنم • هرسيدم : شخخصى باسم رنتو را مى مشناسيد 9
 نمىشناسم. :استيغن، كنت: ولى اوشها واخيلى خوب ميشناسد. آدرس

، اينبجارا مهاو بماداد



-
هرسيدم : چجند وقت است كه اينجا ششغول كارهستبد ؟

كيفنكر كرد و بعدكفت: درحدود دهسال .

 هنوزهم نیى خواهيد اودا بشناسيد ؟
 خيلىزود بر خودث هسلط شد. بالبخخندى ساختكى كنت:ازحرف

شماحِيزى دصنكير † نميشود
كغتم: مينوانم اتاتهارا بكردم ؟

- بآجه مجوزیى ـ ـ داد ـ
اجاذْ نامه شميشكى دادستان داكه با خخودم داشتم نشانش دادم و كنتم : يسمانیي ندارد .
 - مز احم كار من میى شويد . تآ كسى صحبت مى

شنانسم
"امنيغن، رو به البنا كرد وكفت :
ـ ش شافم باما بيانيد .
من ودامنيغن، باتغاق اليزا ، اذان اتاق باتاقهاى ديكى
رنتم. بعد سرى بطبثه بالا زديم .

كيوار كشبده شده بود ، و به بشت بام ميرنت ا بود توجه مرا جلب
 كنت: ناين ماخنمان فتط دوطبته دارد . به استبغن كنمن :
.
 كد هروقت من بخواهم دود از هياهو استراحت كنم ميروم اتاق دو كى بـتـتا

. . .



اليزا ، خخنده استهزاءآمبزى كرد و گّفت : من نميدانم




ايرادى دادد

 -بكيريد
اينجا براى خانـى مثلشها زياد خوب نيست. اين اتاقك
 . منهن كنه
.
نهى فهم !

باتبسم خفيف ومنعنىدارى كفتم : توصيه دوم من اين است كه اكر تمام وقت خودتان دا صرف خياطخانه بكنيد نفع بيشترى عايدiان ميشود .

 مراقبت مى كند وفعالِ باشهاكارى نداديم . اكرلاز بديد نتان هيا ئيم
 آمد. وقتىاتوميبل دا دوشنكردم وT ننا براه اندا آختم، اسنيفن هرسيد: نظرت حبست
گگتم:آن اتاقك را .
-



ميدا ند ماازاو شووع ميكنبم

جیزی ميدان
ـ نه .
باشد ...
-

 كغنم : مسوافقم • برصتوران حینیى

استT نجها نرفتهام .
تقر يبأساعت يك بعدازظهر بود كهما واردرستورانجحنىهـا
درسن زدمن شدديم.
استيفن كنت: من امشبـ سرى بهينتوميز نم.

.


هستى .
ـ مكرميشود غبرازابن بود .
كفت : تسو آدم عجيبى هسنى بمومن اينكه ريشت ميزت بنشينى و دسنود بدهى خودت راه مبافتى و اينطرف و آنطرف ميرى شايد باطرانفيانت اطمينان ندارى . كنتم : مسئله عدم اطمبنان مطرح نيست . از از يشت ميرئز
 شدهام، هيحوقت ازماجرى وحوادث دودنبودام استيفن باتبسِمگِت : . ـ راجـع بتوزياد شنيده بودمولى نه باندازه اينجندروزى كه باتودارم كارمى كنم


دو كيلاس شراب هم بآن اضافهرد .


 منهم بادار• بر كتشم ...
1.04




 كُت: برای باذجو ئىمناسب نست.
استيغن كذت : فكى مىكنم’ بنواند بيكى دو سيُوال .ـــا جواب بدهد . دكنر منو جه ما شد وكنت : متأسفم • بايد يـكى دوروز صبر كنيد .
קرسبدم : خو نريزى دكتركفت : نعلر نه .

 شود وبتواند موقعيتش داتشخنيص بدهد.
كغنم: آره ، مئلاينكه كارديككى نـى توا نيم بكنيم. بامم اذاتاق شهاره YYY بيرون Tمديم • ساغت درحدود

ده مُب بود. جلودر بيهارستان کاصتيفنه مرسيد : -
 زاك است .

- ميدانم • صبح مى آثم بيش ثوكه بام برويم • حـالا كجا همر ى
. ـ كار ههمیداری
ـ فـر كه
كمنم :和 بالبخند معنى دادىگنت : حتنا كرفتاريهـاى ديـكى . هيداكردمای
.

شن بـجّ ب
من با اتومبيلم برگّنتم باداره، وجند دقمیه بعد، بيرون

 كوپك روى رشت بام خياطشحانه تو جهم راجلبكرده بود


 . خياطخخانه هوكشا ند


 مداى شكستن شيشه درصداى كاميون با موتورسبكلت محوشود.


 دو سه دقيقه بمد ، صداى مو تود سيكلمتى از ها مائين خيا بان


 آننا درآوردم و دستم را بداخل بردم • ينجر• را باذ كرد .
 اتات را روشنكرده بود. باطراف نعا.كردم . ازميز بزركّ بایه


جند كار كاه خياطفخانه است .
 رامرو باريك بود ويكى اذ جراغهاى ديوارى آن روشن بود



 بدنبال آن ، صدای مردى از ريشت سرم بر خاست ، كه

از جايت تكان نخود دامين ايسنادم ، اين وضع داكم و بيش حدى زدر د
 و چیکسانى در آنجا دوبرو میشو


إميرى عشيرى
مأمود هِيس بيش مى آيدك ناكزير اهت با اطمينان باينكه او را نمى اوشند ، خود


 الست
 نكهدادند . در عين حال برای اينكه بكارهاء غير فانــو نى
 سر. داه خودكناد بز نتد .
وقتي مندر خياطخانهغافلكبيشدم ، احساسترس نكردم.


 ترديدى در وجودث ، وجود نداشت . الطمينان داشتم كــه دد
 هم بايد دد طبته بالا باشند .
آن مرد بالحن تهدبدTميزى

 شانه بندم بيرون آوردم . T ان مردكفت : لواله اسلحه را بكير ودستت را كهى بالا نكهدار وTهسنه برو بطرفآن ميز كو جك كنار واهرو . همين كارداكردم . وقبل از T انكه او بـكويد جهكاربايد

خون و تصو ير


بايد بكذارى ؟
كنتم : آره . . حالا مى خواهی

بكيرد .

- يستو اذ خودت اختيارى ندارى ؟





ر دامرو بيندازم
كغتم : اين دا هم ميدانم كه اسلحـ تو يباذ فشنك است
و اسباب بازی بجهها نيست !

- دارى مسخر• مى كنى ؟

كغت : وقتى دسيديم آن بالا ،جواب اين حرف تورا ب!
- مشت ميدهم

مرصيدم : ارباب اينجاسست • يا بايد باو خبر بدهى كه بيايد
از دوى خشمكغت : T Tنتدد خوشهز كى نكن برو بر بالا . از بلكان بالا دنتم • براهرو كه رسيدم ، در يكى اذ
 بود ، از آن بيرون Tهـ . ازد اذيدن من لبخخندى بروى لبانش

المير عشيرى


 او جلو 'آمد • سيلى محجمى بصودتم زد و كفت : اين
 كثتم : مناز تو ورفقايت ، بهتراذ اين مىتوانمهنيرائى

خخنديد وكمنت : يكدفهن ديكر بكو . اول بينز ازاينجا
 كفتم : زياد بخودت اطهوبنان نداشته باث . با خنده كفت : داستى : لابد ميخوامى بـك بكونى مأموران

بليس اين ساختمان را محاصر• كردها ند . مردى كه مراغافلكير كرده بود ، كفت : سبلو نه ،دارى وقت تلف مىكني . با تبسم كغنت : مىتوا نيد مطمئن باشيد كه جز هن كسى
ديكر نيست .

 ماتىا به T آنجا ميبر يم وخو دش با سرعت ازبـلكان آهنى بالا رفت . رفيعش كـ

یشت سرمن ايسناده بود ، كِفت : معطل نشو • برو بالا ...




115
خون و تصو ير'
ضنخيمى بوشيده شد. بود . رو بروى دراتاقك بود كه بهراهرو باذ مىشد
مرا بداخل اتاقك بردند . عسبلو نهي خنديد وگفت :
 معرفى مى Tقاى لو يُّجى كه باندازه انكشتهاى راسبتش آدم كشتهو.

 خودت هم مبدانى با لبخندى خغيف گنتم : اگر منظورت كشتن من ارت است بايد بكويم كه اد بابت نه شهامتش وا دارد ، ونه از اين جور حماقتها ويكند دسبلو نه كَتْد لو يُنجى، شنيدى ؟ دارد بخخودشاميدوارى ميدهد
 .



 بيرون كن. تحونبيایايه است ، ونتطمهكن است است مارا بدردسر نعشكش بيندارى .



امير عشيرى
لو كُججى كفت : از خودث بيرى • ما نتط خودمان را ممرفى كرديم • حالا برو بشت آن مبز بنشين ، دفتم يشترميز

 خاموث كرد . آنها با اين عمل مبنخواستند ، هم مرا مرا ناراحت
 فرار كنم • با اينكه سرم دامائين كرفته بودم ، دوغنائى تند هراغ ناراحتم ميكرد .
 ولى ديكى ا نتظار نداشتيم كه ممين امشب اين افتنخار دا بـا بـا ميدهى • خانم >اليزاه ، بیما كفته بود كه تو باو ظلنين شدئى

حتى نمبيعتش مركرده بودى .
كتم : به اربابت تلغن كن ، بيايد اينجا . (سيلو نها با خنده تمسخر Tميزى كفت : Tره خوب شُد

كمتى • يادم رنته بود .
صداى جوخش! : نمر• كير تلفن بلند شد .. . كـى بعد ،
 خود داد . اذ لحن كلامش ميدا بود كه با دئس خودشاندارد

صتبت ميكند
جوراب تو بيش اوست
كفتم : همكن إمت يكت ليوان Tاب بهن بدهيد
این جراغ ناواحتم كرده
 با خو نسردى كننم : Tنوتت حراوت بدنم بالا ميرود .

رسلو نها دونكرد باو وكت : اهـكالى ندادد . يلك لـيوان

 آورد وبايك ليوان جلو بمن روى ميز كذاشت و كغت : يكثليوان ان ان برامت كافى نبـت

 هـانطور كه نشسنهبودى ، بهنر بود ، كادى نكکن كه رفنارمان عون شود

 توى ليوان دا به لامب جحاغ دو ميزى كه ميدا نستم خيلم دأغ ثده باشيدم . لامب مدانُى كرد و تر كيد و اتاتك در تاريكى فرورفت .





 ملوم بودك رسيلو نهعكبع شده است . اححق ، تْمير توست . بلاخره بما كللك ذد .



إمير عشيرى
كو بيدم و در هـهان لحظه ، خودم دا از اتاقك بيرون انداختم
 بود . ولى در اتاقك ، شيثشاى نداثت كه روشنائى آنبداخل

بنابد
كنار در ايستادم . هنوز وفت فرار نرسيده بود . طولى

 باو ندادم . از ريشت سوبادصت ضر بهاى بكردنش زد لكد ،اودا بطرف دريحه بلكـان آهنىا ندا ختم . ن نتوا نست نماد . دا نكهدارد.درحالبكه فريـاد مبزد و ,لو مئجىى، را مـدا ميكرد بروى پِلدها غلتيد ويائين افتاد ميدا نسنم كه الويُيجى، هم از اتاقك بيرون ميايد .T آنها ازاربابشان وحشت داشتند كه نتوانسته بودند ، مرا نكهرا نـرارند
 بود. ، باقبافه ناراحت ودر عين حالو كال منطرب ، از از اتاقكبيرون


 كو بيدم • يته كتش دا كرفنم و كغتم : به اربابت بكو ، بيه

 اورا مححكم بِدراتاقكو بيدم و ولشكردم. بيشت بداخل اتاقك انتاد . خواسنم بركردمتوىاتاق وهراغ دا دوشن كنمواملحشام

119
خون و تصوير



 كذاشته بودم






-بخودثر داد وگْت: خودم، ترا ميكشم م


هواستم ازم



 .


 .

امير تميرى

 . مرختسكند
كفتم: اكراو اين گاردا بكند، بايد آدمهأى خوثششانسى



برداشثم. ضمنا مواظب

بردم. اسلحه من روى همان ميزى بودكه خودمگذاشت
آنيا برجاشتمواسلحه دسيلو نهورا بجاى

 رشت درخباطخانهكهرسيديم، مدایى زنك
 - معطل نشو . درد

او در رأ باز كزد. حدسم درست بود. هدان مردى كها در
 داخلشد وبه دسيلو نه، كفت: احهق، حچكار ميكودى ؟
اين لحظب من ريشت سيلو نه، دركنار دردايستاده بودم • روي دو نفر هقتتير كش هم بدنبال رمئبس بودند

 وفورأدر خباطْخانه دا بستم. دوهفت تير كش دستهـايشان

بطرف إسلحه زير كتشان رفت
كتم :
ـ حماقت نكنيد. انكشت من روى مانه است . دئيس T Tنها ازديدن من درT ان موقميت مبهوت مانده بو د.

 را صائين آوردند .

احتياج بكمك دارد .

آن مرد سكوتش را شـكست وكّت: تو بإيد بجاى زاك كـتن ميشدى
קوزخندى زدم وكنتم: كشتنتو وآدمهايت هم، براكهن خيلى راحت است. ولى من تصميم دارم تو و افرادت وت وا وا آذاد
 را با آنهانى


 حسلو يه، بالحنى مضنطرب كفت: باور كن رئيس ، او يك

حتهای بماذدكه املا فكرث را نميكونديم .

بدهى اوحـكار كـرد .

للو كبجى، خاتهد ميدهم ودو نغر ديكر را استخخدام ميكنمحق با

امير, عشيرثى
 با زاراعنى كفت: نمينخوامد بمن ددس بدمى . از اينجا

برو بيرون
خنده اسنهز|هاTميزىكردم و كنتم: فتط هنتطى بودمكهتو
بياتى واين اجاذه دا بدهى !
كفت: تو با اين كارىك كردى، كشتدشدن خــودت را
جلو انداختى


 بينستو جهارساعت ديكى ازفرا نسه خارج نشوى انه به مامودانخود دمبود ميدهم مر كجا تو وافرادت ادرا ديدند ، توقفنان كنند و
 بدانِك اكر تو وافراذت به دسنود مأموران منتو جهى نكنيد، بطلفقان شلبك مبكنند. باكشتششدن زالك، مأموران پليس، شدت

عمل بيشترى بخرج ميدهرمند

 را بداخلل اتاق هل دادم


 جای منــاسبى است ! هرسه درحالبكه باخشم و نغرت بهن نكـاه مبكردنــه •

خون و تصو بر
بداخل اتاق رفتند. من در را بستم و وخودم كنارددرا يستادم .همهان

 كردم. كلبد را از جاى خودث در آوددم وآنر ا كغ واهرو


 معابل درخياطخانه ايستادهبود.ولى ركسىدركنار آنديده نميشد.


نشسن است
درحاللى كا تاكصرخم شدهبودبم، خودم دا بهيشت انوهبيل
 باذ كردم وبالارفنم ودر دا بستم وقتى را تنده رو كرد دا ند بييندكى داخل شده ، بالوله اسلمه منرو بروشد. برميد: شهاكى وستيد؟ كنتر: غريب نيست . بعد خودم را بهريشت سر او كشاندم. دست بز برير يعه كتش

بردم واسلمaاثَ را از ثانه بندثَ بيرون آوردم و كمنم :

كنت: اين اتومبيل مالTاقاى :Tالبرتينى، است .

دستور بدهد ؟
باللكنتكنت: ولى من... من. .. كارهنيى نيسنم .

- ميدانم. اتومبيل دا دوشن كن ـن

امير عشيرى
_

اتو مبيل دا روشن كرد و براه انداختـ. يّسيد: كجا بايد
بروم قربان 9
كنتر: •يرو:م به اداره بليس. خودم داه را وا نشانتميدهم تورداننده همان T Tتـائى هستى إمه با دو نغر ديكى وادد خياطخانه ثرُ شُدند 9
ـ

- عرض ـ اسم خودت

تا حالا هم كسي را نكشنهام


بيدامت كه يا يد آدم نجيب وسر براهى باشى •


بسته بودم •
برسيدم: اين Tقاى Tالبر تينى چحكار. است ؟




 كنيد
اسلحخه وصويجِ دا روى ميز انسر كشيك كناشتم. يكى از

IYY
خون و تصو ير
مأموران ,وينوديوء دا تحويلكرفت و او دا دراتات مخصورـى
 ميشل صحببت كنيد 9 كغتم: بله . البته
اوشماره تلفن خانه „ميشل، راكـرفت. كـى بعد كوشى را
بصن داد وكت : بغرمائيد صحبت كنيد

 - يك مهمان تازه مينخر ام -
كنتم : فرداكرفنار تشيبع جنازه كنت :إخودت با سضوريكى انمأموران از او بازجو نى
 كنت : ظاهرأ راننده Tایاى آلبرتينى ، دميس Tدمـكثها.

ـ اكر فكر ميكنى وجود هن لازمست ، تا جند دقيعه
دبكر ييايم

- نه ه فتط خواصنم ترا دد جريان كذاشته باشم . فیلا

هُب بخهر •

كوشن داكذامنم واذافسر كعبك خواسنم كه بكى ازمأموران دا دراخنهارم بكذادد. او كروهبان :Tالنو نع داكدلباسشخصى

امير عشيرى
بوشيده بود د، معرفی كرد .
 شروعكدديم . از اوحرسيدم : Tآلبـتينى ددياديس بـه جبهارى مثنول است
رويتوديو ه كفت : نميدانم . وضـع من طورى نبود كه اذ
كارهاى البرثينى سرددر بياودم
 راكه ديكى میتوانى بكو
 ـ خوب ' جهه بهتر •
روكردم بـه , آلغو نس ع وكنت : هـر جــه ميكويد ،
يادداشت
„ويتوبِيو، كنت : بيشتووقنها اورابخيا بانهاى شار بوئيل
ا اشاين ويكى دوجاى ديـكرميبردم


جون نميديدمك .Tزاى آلبر تينى داخل •خانهاى بشود.
وتنى رياده ميشد ، بمن ميكفت همانجا منتظرش باشم • وانـ . كتنم : وبك ساعت بعد برميكشت 9 !

كغت : بله . همينطوراست .
هزمبدم : يادت نميا يدكهT لبر تينىهبحوقت صواراتومببل ديكُ شده باشد كنت : نه . او بیاد. :سراه میافتاد و بــداخل خبابان - ديكرى ميبيتحيد

- تواذ كها ميدا نى ـ همیثه بجند قدمى خبابان فرعم كهمبرسيديم ، ميكمت . نكهدار .
-     - جه وتت از دوز يا شب اورا بـ آن خيابانهاميبردی؟


را دراختِادمان بكنارد .




مى توانم بروم ؟
,
 ديكر داجع بهآزاد شدن خودت حرفى


 بركتت بيث من وكغت : ممل اينكه تصميم داريد آزادثيكنيد؟

 يا وكلث باينجا بيايدكه رويثوريو هوا دا آزادكند . وحندأ سرو كله يكى اذآن دوتا يِدا ميشود . Tلغو نس ، شانهمايش زا بالا انداخت وكفت : بلب،ممكن

امير, عشيرثى



كهبس مبشل •

- با من كادی نداريد
.

خدا حافظى كودم و اذ T نجها يكسره بهتل بلازا ، محل اقامتم
رفتم ...
افنرادمليس درمهه جای بيمادستان هآننوان شانتنه موج
 بردوش دوستانش ودرميان تأثر شديدهمكارانش ، از ازيمارستان



 تعريباً ساعت ده ونيم صبح بودكه مراسم مذهبى ها وايان يافت ، وجنازه هزاكء را بخاك سیردند دوستان و هـوكاران زاك


 الروبرتاه يكى از آنها بودكه نهيتوانست ججلو رينش اشكش را بكيرد . همه متأتر بودند . 'ولىاندوه هن و ״رو برتاه وهمكران

ITY
خون و تصوير


 اختبارتان كناشنه ع
 فعلا صلاح نيست منتشرشود ،

 لبحندتلنیى بروى لبانم آوردم كتم : يليس بهوقعجواب


اظههار نظرىكرد .
خبر نكار ديكرى مرمبد : شــا نكر مبكنيد قاتل عضو باند تبهكاران است كفتم : ثـكى نيست
 كرده است 9
 , استيغن ع در اتوهببل دا باذكرد و كفت : رامين ، برو بالا .






باين هوضوحخاته بدرمبم.
كفنت: شايد امروذ بنوانيم اطلاعانى بكمت بياوديم ورو برتاه برسبد : اذكى؟ ... فكر هيكنى امروز رينتو، بهوث بيايد (اسنتينن، كفت: فكر نميكنماواطلعاعاتخودشرا دراختبار ما بكذارد.
كنتم : ولى مامجبورث ميكنيم
 كارث برود، او را باتاقم بردم. دامتبغن، كفت: بدبيهارسنان

 نمىكم. راجـع باو و باند تبهكاران ، از ’وينوديو، ميبرسيم. هردو با تعجبنكاهمكردند. „روبرتاه برصيد:وبنوديو، جكاره است 5 كنتم:را نندهT گاى آلبرتينى، ديُيسباندى كه ينتو يكى از افراد آن است.
 لابد ديشب بعه ازاينكه ازهرجداثـديم. . براى آنها تعريغكردم. ,استيغن، كغت: من راجـع بكله شثىتو زياد شنيده بودم، ولىديكر نميدا نستم كه تا اين حد بىاحتياط مستى. تو وامَا



خون و تصوير را ميتوا نستيم بكيريم.
 ’اسنيغنه كغت: همان موقع كه اذبيمارسنان بيرون آمديم، بمن ميكفتى، با هممبرفتيم
 وماجرى بسراغم بيايدخودم بدنبالشان مبروم. بغكـر كشته شدن

 زرز، محلدفت وآمداثخام نابابي است،




 خياطخانهاث خبرداشته باشد . شا نهايم دا بالااندا اختمو كنتم: وقتى كه با اورو بروشدى،

 بيدا كنيم
(استيفن" جرسيد: الان ويتوديو كجاست ؟ - دراداره هليس • ــازاو بازجو مُى نكردى
 بعدى وادارث كنيم كى الكلغعاتش را در اختيارمان بكذارد .

امير عثيرى

 - جدركى مرتكب شدهتى


 كاركنم . تا حالا كه اينطود بوده . هنعوض ديشب كه شما اسمش را اشتباه كذاشنها يد ، باذهم تكـراو خواهد شد .
( استنفن ه سيكارش را خاموث كـرد و بتندى گغت: تراهم مشلّثالك مى كشند.
با خو نسردى كنتم: ازكشته شدن وحشنى ندارم. - بايد احتياطكنى. وضـع ما روزبروزخطر ناكترميشود.
 - كى ؟.... من؟ نه ابدا

كغنم: يسديكر اذخطرواينجودحيزها حرق نزن. كغت: من منوزنتوا نستهام ترا بشناسم . - با لبخندى معنىدار كغتم: بالاخر• ميشنامى " - وشايمهم ميحوقت.



آلبرتينى بواىآزادكردن او، دستبكار ميشود. , Tزاده كنى .
 حرفى نزد، صبرمبكنم تا آلبر تينى، ياو كبلش، بسر' اغ و بمور بو با بايد
, استبغن، هرمبد: چهوقتقر اد است از و يتوديو بازجـو بكنى ؟ بسته سيكارم دا از جيبم ددآوددم و كفتم : منتغر تلغن ميشل هستم بعد سبكارى آتش زدم . دود آ نرا بـ آرامى اذ دم دمانم




مسلمأ جواهرات Tليس نيزييش آنهاست
 ييش Tنهابود، ديكى دليلى نداشت كه ما را تهديدكننساذمان
 با اجيركردن آلبرتبنى و افرادثى ميخواهد جواهرات آليس را يبدا كند. حون اطمينان داردكرا

جواهراتش مخغىكيده. ,استيغن، كغت: وممكنهم هست آنها جواهرات را هیما
 ثانههايم دا بالا انداختم وكنتم: ثايد همرمعينطود باشم




اذ ويتوريو خواندم . مطلب مهمى نداشت .

- مطلب مهمش اينست كه او وا ننده شخخسى باسم آلبـ تبنى استكن مناودا ميشناسم.



از او باذجوئى كنيه


كغت : با كمال ميل
תروبرتاه باتاقش دفت . هنو >اسنيعنه از اداده خارج
 اذ >ويتوديو، شووع شُد ...
از او يوسيدم : ينتودا كه ميشناسىى
كغت : مئل اينكه ديشب مم راجـع باو هرسبديد .
- خوب ، حالام ميبرصم د
. .
كغتم : ولى او ، تو وTقاى آلبر تينى دا خو اوب ميشناسد
بايد از افراد باند اد

"ويتوديوه با خنده ساختكى ا كنت : من حقيمت داكنتم •


و ناكهان با دست محقكم بسورت او زد و اداسه داد :

به :استيعن، كغتم : حالا زود بود .
ك كغت بالاخر• بامِ بحرفش



ميدانى بكو نى از بعدثى هم وخشتى نداشثن باث ماترتيب كار را طورى
 خودت دا در اختيار ما كذاشتهاى


كهبودم ، آدمى باسم بنتو ميشناختم •



كغت : تا كه يادم ميايد ، سوزنبان راهاثن بود .
 "وينوديو، با لبخندساختكى كنت : نه . T نهاداميجوت . بامم نديدهام
 مىدانى كه او از افراد باند خودتان است -





ولى مثل اينكه اوهم تاا نداذهاى سرث توى حساب بود . جو جون
 , اسنبغنهكفت : يسنمى خوامى داجع به اد بابت : افراد باند او ال×عاتى بما بدهى

 Tازارم ميكند . جرمى مرتكب نشدمام سيكار تمادفش كردم كفت : نميكشم •

 كتم : ماسه برابر بولى كه درماه از او ميكيرى ، بنو با ا ينكه منظود مرا درك كردء بود حالت تعجب يخود
كرظت وگمت : كه چِهكار كنم ؟ !

كغتم : كه برأى ما كاربكنى . كار كا كائى كه اربابتصيكند



 موا بخحرد . بادبابم صم خهيانت نميكنم .
 هرميدم : تـا حــالا اسم اءدهــاى زدد را از اربـابت نشنيدهاى با تمیهب كنت : اوزدهاى زرد و !.. اين ديكر پجه جود

كُعتم : ازار بابت ببرس .
باخنده|متهز اه آميزى كغت خطودامت شهواهمهمين كاردا
.
به مأمورى كه دم در اتاق ايستاده بود ، كظتم كه او را
بز ندان بر كردا نه .
وقتى ووينوديوه را از اتاقبيرون بردند ، هريشله كفت

رسيد ، حتى لحنشن مر عون شد

 ميسل كفت : زحمت نكش . او هنوز در در حال اغ اغماست،

- يكساعت بيش خودم حالش را پرسيدم

 ميشل كنت : اكر مم از حال اغها بيرون آمسـده باشد









خون و تصوير


- أهودانم دنبال جسدت بكـدديم •

باخنده گغتز : آنها اگّ مرا بكشند ، جسدم دا ،جانی



 آمديم • آنروز ناهاد را با هم خورديم ، بعد قرار كنذاشتيم كـ
 עادِنتو، بهوش آمده بود . ولى دكتر معالجشن توصيبكرد كه بازجوثى از او بی نتيجه است چحون نييتواند بسئوالات ما
 نزديك شدم وه دايش كردم • با ناله كفت : شما كى هستيد ؟ هرصيدم : ميتوانن حرفبنز نى ؟ جوابى "نداد .دكتى كفت . برای بازجوئى هنوز آماده -نيست
(إمتِيغنه קرسيد : فرداجِطور ؟
دكتر كمى فكو كرد و بعد كغت :
ولى مدت بازجوئئ بايد خيلى كوتاه باشد بطورى كه خسنه نشود . از دكتر و برستار خدا حافظى كرديم و از آنجابيرون
 كه بهوث T Tمده .

امير عشيرت
هـه نكرانى هن امين بود كـه نكند در آنحالت اغثها کنت : ديروذ دكنر ابن اطهبينان وا بما داد كه خطط, رى . ندارد
-- جطود است دوسه ساعتى بامم باشيم
 كنت ، امروز اذ آلبرتبنى ووكيلث خبرى نشد ؟ كنتم : باحتصال قوى ، فردا سروكلهثاندر اداره هليس يیدا ميشود . - جقدرخوب ميشداكر ميتوا نستيم ويتوديودا درزندان نكهداديم با لبخندى خفيف كنتم : حالا بنتو را نكهميداديم .خوب
-شب بخبر

- شب بخير
 دا درهتل خوددمبرخالاف شبهاى قبل ، تااندازهاى ازناراحتيم








خون و تصو ير





 DTالبرتينى، رئيس باند تبهكادان انجيرشدهدر اختيارمبكذارد .
 نَطه روشنى بود كه ميتوا نست اين برده ابهام را تا حدى كنار بز
در حـود يازدهشب بود كه برختنخواب رفتم ... صداى ذنك تلغن مرااز خواب بيدار كرد . هراغ غكنار تخت دا روشن كردم . نكاهى بساعتم انداختم . تعريباً يكبعد از نيهة شببود . كوشى دا برداشتم باصهاى خوابآ لودى كغتم: . بغرمائيد .
. -. وخيم است .
از شنيدن اين خبر تكان خوددم • پرسبدم : توازكجا
تلغن ميكنى. ؟
 -

-

 كه او دحار خونريِى شده ؟
 -وقعى كث از در هتل خارج مبشدم ، دربان یرسيد : جه وقت برميكوديد
كفت :ـ معلو جلمو درهتل سواد تاكسىشدمو نشانىبيمارستان رابر اننده

داخهز كنتم تندتربرود
تاكسى با سوعت ازخيابانهاى خلوت ميكنشت . من هـه
حو اسم بيش دينتوه بود. باخودميكفتم: او بنايايد بميرد .. . تْبل اذ دميدن به بيمارستـان، تقريباً حساب كـودم كــه تاكسيمتر جه مبلغى دا نشان ميدهد كـى بيشتر از آن براننده .
بمتصدك رسيديم، باشناب ازتاكسى بيرون جريمنموداخل


 ايمنادهبود؛ كنت: بردنش باتاق عهل . برسبدم: حالش جطور است

ـ ــ ذياد تعريغى ندارذ .

- نهرسبدى علت خو نريزى چجى بود.


 باعصبانيت كغتم: بالاخره T Tلبـ تينى كارخودئنراكرد . ميشل كنت: چی دارى هيعو ئى ؟...


ايستادهاند، جنين جبزى غيرممكن است .
كفتم: زيادهم مطمئن نباث كهت: ايِن خونريزى علتى جز حال خويد بيدار نداشته.

 سبعارى TT

 دليل غارد. , Tالبرتينى، دراين كار دست داشته . جون ميدانست




است
كمي مكثركردم و بعد ادامه دادم: إين موضوع تــاذكى ندارد. خودت هم ميدانى .
كفت: جيزى بفكر من نهيرسد - به نـ
 الطمينان بيمارستان بهحساب مبايد آره

امير عشيرى





- ورود وخروج امملى باتاتَ ، خعّدد طول ميكشد

 دقيق، ، خيلى كلرها ميشود انجام داد. مثلر تسزديق يك دازوى . خطر ناك بيدن ييماد ميشل كفت: اگى حدى تو ددست باشد، هيدا كردن جاى سوزن در بدن هنتو ، خيلى آسان است . با خنده ساختكى كنتم: جان كرد. چحون دريسِت وچهار ساعت، چندبار باو آمیو لهایهمختلف تزديقكردند
يسازحند لحظه مكث اضافهكردم: اين سرنخ دا هم از
- دست داديم
- 


-
گغتم: هيجّ دكتر ازاتاق عـل بيرون هى آيد و اظههار
تاسغ ميكند
كفت: اين حس بدينى تو ونى واقعأ عجيب است

آتشزدم. چند دقيغّ بعد، دكتر كشيلث شبُ وارد اتاق شد .
$|P|$





ثاده شیه بود .
من ازدوى صندلى بلندشدم و گڭتم: ازاول هم هـلوم بوز كهاكادى نميشودكرد .
ببخشيد دكتر ، خانم اميلى كجا - تو اتاق عمل كارث داريد ؟ ، بر ايم ششرح بدهد
دكتر كنت: من برايتان ميكويم


تا يك آمهول باو تزديق كند. شماكه با او نبودهايد •! دكتى دصتهايش وا بجيبهاى رويو


 خون يرون آمده حدس زدر'

 .




اميير عشبرت
الان صدايش ميكنم


شكافى هـلوم شود .
بابيحوصلكى گغتم: د كتر يا اميلى، بايندووتاظظينهستم.
البته به اميلى بيشتر



- مينوا نيم اميلى دإ ذير نظل بـيكيريم



 وترسيد: بامنكارى داريد
رميشل، گفت: آفــاى رامين ، عضــو
ميخواهند ازششا جندتا سئوال بكنند .
,


وارد اتاقش شديد، برايم تعر يفكنيب


برن نداد. هتو زا ازرويش ونار زدم، ديدم دستهايشوا بشك وشش
كرنت وفثار ميدهد :
من فوراً . . .
حرفش دا قشم كردم :

بهتر شود .

 اين جا
مبرسيدم: وتتىبا دكتر بر كشتيد، وضع بيمارحطودبود؟ كُت: حالش بدتر شده بود. از بينى و دهـانش خــنـون ـ" ود كتر دستود دادكه اورا باتاق عدل ببوند، وبعدث

هم تلاث شها به نتيجه نوسيد •
-
-
 كفتّ: نه ، شمان حرفهاتُى كه انتظار شنيدنش دا داشتر'
تحويلم داد؛ .

ـ هـنوز هم باو ظلْين هستى

- آره. دوسه روز ديكى اورا زيرنظل ميكيرم
, - چحرا دوسه دوز ديكر ؟

نكاهشكردم وكفتم: آلبرتينى وافزادش منتظرندبينند



 ظامرأ وانهود هيكنبمكه نظر د كق دا قبول كردهايم وهرو نده

امير عشيرى



نظر دكتر دا واجـع به علت خونديزى نبرسيدهايم
كفتر: مكر نشنيدى
 آمد وبرسيد: اميلى T امد ريش شها


كغته بوديد .

الطمينان نكرديد
كغتم: موضوع الطمينان دربين نبود. ما بوظيغه . خودمان
ععل كرديم: هنوزهمكاد ما دراينجا تصام نـده . - بالزم مينحو اميد تحتيقن كنيد ـ ــ نه دكتى • مينمواهيمعلت خونريزى دينتو هرا بر ايهان

شرح بدهيد
-

 برابتانكغنم، اصل خونديزى برانت

- هم صيع كارى نميتوا نستيم بكنيم
 دكنركنت: هعف' خود بيهاد. اين دا بايد قبول كنيم كـ



 بسر بيمار خودده بوده سبنوصهاى بيشاني ترك ور برداشته بود و و
 اين ناراعتىها وضمف درو نى بيمار ناشى ازخوندينزيهایخفيف

وبنهانى، موجب بارهثدن طـحا , ميشل عكفت : اينها كه كغنيد ، خوب بود قبلا هم بما

مىیگنتند .
دكثى كنت : وظيفه من اين بودكه حألتهاى بهاردادرد كزأدشهاى خودم براى زُيسس بيمادستان شرح بدهم شمابايداز ايشان هيبرميديد . هرسيدم: قبلازخون ديزبى شديد ، متوجه خونريزيهاى خفيف وينهانى نشده بوديد ؟ كفت : نه . جهون علائمى دو بيمار مشاهده نميشد . حالت اغباء همه هيز داازمامخخنى كرده بود . زتط يك باراز بينىاو خون جاوى شدومن بلافاصلل جلو گيرىكيدم . فكزميكنريريشب
 يوداكرد . كنت : شما هم ، با بد اين دا قبول كنيدك بيهوشى بيماد

بيش از حدمعمول بود T Tمسته سزش دا تكابن دادو كغت : بله. دو خالول اينمدت ، او

 حالت او بين اغماء وهسبارى بودكه هبحكدامش تابل|طهبينان

نبود . درواقع مامم درتسجب بوديم •



. شُده بود
ميشل اذ جــا برخاست . بسطرف تلفن , فت و كفـت
اجاذه شست
دكثر كفت : خغواهش ميكنم




קرسبد 1
ـ از حر فهاى دكتر : :بزى فهميدى ؟

 داشته ، بايد مبر كنيم بينيم ، نتيجه كالبد شيكافي
 محرمانه بو ايث بغرستند نمى خواهم جزمن ون وتو ،كسديـكرئىا آن باخبر شود .

 كمت :
ـ مـل الـنكه از رباست خودت زيدأد داضى نيستى ا..

امير عثيرث
دوست دارى بهتنهانى كار كنى وكـى اذ كارهايت ســدد نباورد مـُل
مأمود يت سابق •
با تبسمكنتم :
كد قبولكردم. حالا هم بامهان دوث مابق خودكارميكنم.طور ديكرى عادت نكردمامر.م
. . آمبولانس واتومبيل مأمودان هليس ازداه دسيدند. جند
 آمبولانسكذاشتند. وقتىاتومبيلما حركت كردند ، ميشل كنت: منوتو كلاف سردر كم شدهايم • بخصوم تو • جون تنها اميدت بد ينتو بودكه اوهم اذبين رفت :
كفتم":

- ولى
 بايدازواشنكتن ككك بكيرى
هوذخندى زدم و كنتم: كمك مه. من يا بايد ميكرونميلم
 زرد و دارودسته Tلبرتينىمم اين موضوع وا حس كـردعاند كـ

مراتب من هستنذ .
كیى مكث كرد و بعد كنت :

- تابيبنم چه بيش مبآيد . فعلاكه سر نغهىوجود ندارد.

خون و تصو ير

مى موديم

- نه. بهنراست بر كردم بهتل.
- بس بكنارترا برسانم ـ اين شد يك حرفى
? مبشل ه با اتومبيلث مرا جلو هتل קالازا يیاده كرده
و رفت ...
***

 كتم: T Tنهادا تكهداوتامن كوشى دا كذاشت و اذاداره بيرونآمدم و باداره وليس رفتم. آلبرتينى وو كيلث ربايٌين نشسته بودند . آلبر تينى تا مرا ديدكغت :
- تو بجه اتهامى را نده مرا توتيغ كردماى ؟


ماعت درتوقيغ نكاهث داود .

 جهارساعت درتوقبف نكهدارم TT. مينوانى بكنى .

امير ثشيـرت
 و كيا

خو امم بدا نم اتهام و ينوديو جيست ؟

با خو نسودى تدام كفتم : هيزمهمى نبود . میتــوا فمد ببريدث
(T)

 دنبالش نروى . - كفتم. : با خود يا بىخود ، به وكبلت بكو ترتيبكارث دا بدهد اذ یلدما بالادفتم. „ميشل، منتظلم بود، و بمجرد ديدن من هرسيد :

 - ميكو ئى جیاركنيم

- -ههيج. دستودبدهآزادثو كنند. ادبا بش منتظراست. -
.

فتط منثظلردسنورشها مستر م
"ميشل، بكروهبانكّت : ويتودبورا بياوديد. وتتى وويتوديوه دا آوردند ، زلزل بين نكاءكرد و با

10. 

خون و تصوتر
لحن خاصى كفت : بـايد ميدانستى ك آقاى آلبرتينى آذادم . مى كنند
كفتم: ديروزمنتظرشان بودم.

ويتوديوآزاد است ؟
ميشلگفت : بله. مىتواند اند برود .
به كـوهبان كغتم : لـواذم شخصى T Tتـاى وينوديو را
تحويلش بدهيد
كروهبان اشيائى دا ك از بيب هاى >وينوديو، يرون آورده بودند ، از اشگف خارجكرد ودوى مبز جلو او كذاشت

خويتوديوهكفت :
_ الملحه كجاست
روكُدم بكروهبان وگْتم : اسلحهاث دا هم بدهيدك شرث راكمكند.
;آلبرتبنى، كفت : تواملحه نداشتى برو بيرون اتومبيل

- دا تحويل بكير

ويتوديو كغت : ج-سا ، داشتم • رامين تآن دا ال هـن
كـرفت .
T,
همانموتعكروهبان اسلحه را روى ميز كناشت. ويتوديو باشتابزدكىخاصىT نرا برداشت وكنت: خودث است. منجدون

اسلجه نديتوانم راه بروم.
بعدلوله اسلحه را بلبانشن نزديككرد و با خنده كفت :
رفيق خو بيست بآدمكلك نمبز' ند .

امير عثِرِى
خواست شانهبندث را زبر كنش بيندد و اسلحه را دـد آن جاى دهد ،كغتم :

- بيرون كه دفتى ، ا ينكاردا بكن .



توقيف نكنى. جزوفت تلف كردن ، نتيجه ديكرى الـي ندارد.
 سعى، سيكنم ، بامدرك ودليل باشدكه ديكووكيل اربابت نتواند ترا آرادكند


هيكنم| كر اين عمل درمودد مو كلين من تككارشود ، عليب ششا
اعالامجر م ميكنم.

با لبخند معنى

- خوب شد يادآورى كرديد

ميشل كفت :
-
(T
باو كفت ...
به وينو يو كفنم : بيرونكه رفتى اتومبيل ادبابت راهم
ت تحويل بكير
هرسه خداحافظلى كردند و بر|هافتادند. من „وينوديوه را
صداكردم. هرسه ايستادند . وكيلش نرسيد : - جهزع. جا هاند.





ميا جلو

تكهبكتش داباز كردم. دست بداسنلحشاثُ زدم وهرسيدم: _ اينمال توست
مينهاث دا جلوداد وگغت : ـ با خو نسرى كنت : میِع ، فتط خواسنم جواذ حملث را
 غانلكيرشده بودند. بهتزده بمن نكاه ميكردند ويتوريو خيلى زود خودث را باخت . اين نتشهاى بودكه منقبالا طرح كرده






 آورد. دويتوديوه منحبر بود جه جواب

نشنبدى ؟ جوازدحل اسلحهات را مبنخوام بينم •

المبـر عشبـتى
T T ا




كردهايدكه نهيداند جه بكه

هسنيد با Tقاى Tلبر تينى ايـن كار دا بكنيد ، وينوديو اينجــا هـ ماند , آلبرتينى، باعصبانيت كفت : دسر• احهقخودث دا بدرد

سرا نداخت
دوكردم بهكميسميشلو كفتم: ويتوديودا ميتوانيم بجرم
حمل|سلحه غيرمبجازتوقيف كنيم • رون
 اسلهح دا از زير كتش بيرون آورد وا نرا روى ميز كروهبــان

انداخت وكنت :
ـ ا اينمال مننيست. مناصلا اسلحه نداشتم. شماعهداًاين
اسلحه را بمن داديد
شانهاث راكرفتم واورا بجلوهل دادم وبكروهبان كفتم :
بيرش زُندان .
اذآذاد شدناو تقريباً هنج دقيقه كذشنه بو دكه بجرمسنكينى
بز ندان بركت .
دوكودم بوكبلن و كنتم :

- اين دفعه سمىكردم با مددك توقيغن كنم • مى بينيد كـ هليسهيحوقت بیجهت مز احمكسى نميشود.
lar
ون ,
 كـغت :
خيلى خوب . فعلا تو برنده شدى . باخنده كفتم : جرا ديكرفعا كفت: خيلى دلت مى خواهد مرا توقيفكنى • ولى اين.

آرذورا بايد بكود ببرى .
گفتم : هنوز معلوم نيست كهام يككي اين كار را بكنيم . منيا تو 4
>ويتوديوه با صداى بلند خصطاب به >آلبرتينى، ووكيلث

 و,

خارج شد .
وكلث روبمنكزد و كفت : شها مو كلمراغافلكير كردید
اينصحیع نـست•
كغنم : شُا اسم اين دا غافلكيرى ميكناريد ع ! اسلحه


- چخكار بايدكرد ؟
- شُها ميتوا نيد برويدر

كفتم: شما ميتوا نيد وكالتش را وا تبول وكنيد.
باناراحنى
غافلكبر بكنند و بمد دسنور توقِيغش دا بدهند . بعد هم ديعردا

امير عثيرى

خداحافظى كـر\$ ودفت ...
ميشلكنت : عالى بود. دامين ... آ نهوفع كهركروهبـان

 كه تو براى غافلكير كرد نش نتشَهاى كشيدهاى
 حهاقتكردك سراغ اسلحهاث راگرفت . كفت : اكرمنظورت اينستكه وينوديو درباذجونى بعدى

الطلاعاتى دراختيارمان مى كنارد بايد بـكويم بیفايدهاست.


 فيهتىشده ، تهوتوى اينكاردا درميلور؟... داستى ، نتيجبكالبد
شكافیهنوذ نرسيده ؟

- نه. قراراست تاقبلاذظهر برايم بغرستند . -
باهم بدفتر كاراو رفتيم . از T آنجا به زانت تلغنكردم و باو گنتمك در كجا هستم..
今انتگفت : Tقاى !ابيتبفن Tمده بود .
كنتم : اكردومرتبه بركشت و سراغ مرا كرفت ، بكو
خودم باو تلغن مى اكنم


(مبشل، بى آنكه باكت را باذ كندآن, با بهن دأد و كفت بازثكن




كغتم:آره حدس من درست بود

 كزارث دا تابهTخرخواندم وآنىا بدست رميشل، دادم. هزثڭىقانو نى دد كالبد شـكافى متوجه اين موضوع
 بحدىא 'باعت باره شدن طكحالو - و >امبلى، بيشترنكرمى كردم بعيد بنظل ميرسيدك دكتر حنين دستورى داده باشد

 دراخنتار اوقراركزفته باشد. دميشلهكزارثّرا روى ميز كذاشت وكنت: يسخو نريزى دليل ديكرى داغته .
كننز : اميلى بدستور Tلبرتينى اين كاردا كرحه. منهمـين

برسيد :

- ــ داجع بدجيز مى خواهى تحقيق كنى ؟

اميو عثي, ثى


 به Tمبول (ههادين، ورفيقشد

-

بيهارستان يكسى به اتاق دئيس بيهازستان رفتم . اوتا مرا ديد





مينواهم بينم



 اذ تاريخىى كنشته بدقت داروهائى كه برایى هصرف بيمادان اذ داروخان
 ديده نميشو.د .
دنتر دا بستم وكتتم: متشكر
 داشته باشيد
 را از داروخانه سؤال كنيد كه تعداد آنها با كارت هـو جودىى تطبيق ميكند

- موضوع קيست 9
- موضوع اذ نظرمليس مهم است . باخنده كغت: اينطور كه معلوم است . من نبايد جيزى - بدانم

با تبسم كنتر: فعلا ند .

- هطود است خودتان مـاجمه كنيد ؟ - بدفكرى نيست. لطلأ مرابعنوان بازدس ادارهبهداشت - عومى معرفى



 خوامنمك كارت موجودى ايـن حند تلـم دارو دا در اختهيادم

بكـنارد .
كادت موجودى مودارو با مغدار ن درقغسهایداروخانه
مطابتت ميكرد .
داروىسودد نظل من Tمثول (مهادينه بودكه وتتى بكارت


 فهمدى :

المير عثـبرى


 ميكود. بععيده من، ازاين آمبول بايد تعداد زيادى به رينتو اري تزديق شده باشدكهظرف چیندساءت، خون اورا رقيق كرده . (ميشل، كهن ناهث بمن بودكفت: دكتر ، يا امبلى، يكى

ازاين دو نغر اين جنايت دا اننجام دأده . كفتم: منيمیتر به اميلى ظنتين مستم. بععيده مند كتردر اينغ اد دخالتى ندابثته .
.
 ميشل كغت: تو دارى راه را عوضى ميروى. بزودنهيشود اورا وادار بكفننحعايقكرد. بدون مدرو جرم، دوبروشدنبا الميلى اشتباه بزر كيست .

 با خنده معنى


مدولك جرم را نشانت ميكهم

ـ از كـبا،








تلفن كردم •

_ اسمش دا نكفت "
-


- خيلى دير برمى

كوشى داككاشتم وبيميشل كنتم بعرض إينكه مدركجم
اميلى دا بدست آوردم، خبرت ميكنم •
 خداحافظى كردم واز دفتو كاوث بيرون آمدم ...

برای بدست آوددن مدركى كه بنوانم با


 ادامه داشت. قبلازظهر، درجددود ساعت يازده بود كهموفقشم

امير عشيرى




هزار فرا نث بخساب اوريخنه شده بود .

 نرفته بودم. اذ ااستيفنه و پروبرتاه هم خبرى نداشتم . تنها
 باو تلفن كردم، معلوم شد. آنذن نـاشناس، جندبارديكر بدفنر

هن تلفن كرده است . حدى زدمكه اينزن ناشناسكه بدفتر من تلفن ميكندو مراغ مْرا ميكيردי ممكن است ,البزاه ، مديرسابقخياطخانه رُرث ماشد چون از فرداى شبىكه آن ماجرى درخياطخانب بـرای
 من برای يِداكردن ردهِايش، بجائى نرسيده بود. اوزنى بود
 بجهاى هم نداشت . حدس ديكر درُ مودد داميلى، بود. فكركردم شايـد او باشد. معمولا" دراين قبيل مواقعك دينى دناينىاتفاق ميافتد، يكىاز
 وازترس هليس خودش وا مخفى ميكند، بخهال اينكه خودثورا از اضطراب و ناراحتى.بيرون بياودد ، بطود ناشناس تلننى با

بليس تداى ميكيرد واطلاعات خودث را در باره قاتل دراخنِبار
وى ميكنارد .
انكايزه اصلى اينج
 قاتل اصلى يدام ميا فتد ويرو نده بسته ميشود واو مينوا ندذ ندکى الى تازهای را شروع كند
درحدؤد ماعت دو بعدازظهر بود كه يساز بيست وينجشُش
ماعت باداره خودمان بر كشتيم. اولين كسيك_ه بسر اغم آمــد رو بر تا بود هرسيد: تو كجا هوها هستى كغتم: فعال اينجا .
گفت: اگك اذ بيرون بارانت تلفنى تماس نميكرفتى، فن
 كه صحتحوسالم برگّشتهام
קرصيد: كسى دا تعقيب ميكردى
كتم: آره.... ولى فعلا نيرس اسمشجيست. جیونهنوز به
. تيْجهاى
-كنت: مإموديت تازهاى بما واكذار شـده .

- لابد بازيك نغر درحوالى باديس بعنل رسيده ؟
 يكىاز مأمودان ضداطلاعات آنها نانديد شُده . ـ اسمث جيست 9
كفت: كلو نا . مشخمات و عكسش را مم فرمتادهانـد .
 ازليُ اثرى بعست نيامده .

امير عشيرى
هوز خندى زدم و كنتم: هرو نده آليس هنوز بجائى نرسبده ، حالا بايد دنبال , كلو ناه بكرديم. بروندهاث بیث توست ؟ _ آره . الان مياور؟
ـ عجله كن. من بايد بروم . >رو برتا، بدفتر كارشدفت. كمى بعد، با برو ندهر كلوناه كه فتط ازدو برك تشكيل شده بود، بر كشت آنرا روى ميز من كذاشت وكفت: سن اش آشناست. علامت مشخصهأ اكر اكر خوب دقتكنيد ، كـوث اوست كه مصنوعى است. فكر ميكنم با اين علامت خيلـى زود بنوا نيم هيداث كنيم
نكاهث كردم و با تبسمگفتم: دس همين الان شروعكن ،
 شايد يكىازT آها , كلو ناه باشد . كفت: ازشو خى گذشته. بعقيده تو اين يرو ندهرا دراختيار

جه كسي بكذاريم كفتم: اول اجازه بده من ايندوبرك را بخوانم، بعد با
-هم صحبت ميكنيم
بمطالعه حرونده مشنول شدم ... تنها دريك موردركلو ناه شناخته ميشد وآن كوثّ مصنوعىاث رأ بود. ولى مهم اينبودك رداورا بدست بياوريم• هيو نده را بستم و به دروبرتــاء كفتم : اين مأموريت را به ثانبده بايد با اولين هرواز بدليسبون برود و باد با با Tنها تها
 موضوع دا بكو

كنت: طرح مأموديتها باتوصت. خودت هوت هم ميدانى كه دخالت مستقيم تو به ريشرفتكار مأموران خيلى كمك ميك ميكند كفتم : مى بينى هيججورى هم نمينوانم خودم داكنار بكشم. يعنى نميخوارواهماين كار را بكنم. خيال كن مر ابر كنار كردها ند واينادادارهرادر بست
 كمى مكثكردم وادامه دأدم: تواز مأموران وران ورزيـهد و

كاركشته ادارْمان هستى .
كفت: تجربه تو يشتر ازمن أست


 تعتيب برو نده قتل Tاليس ميكردم . رياست واينجورد سمنها اصلا
. باروحبه من سازكار نيست
ـ

- اين كار راكردم، ولى فوصترو فيليب. قبول نكردند.



 كفت: آنها هم ترا راحت نماريكنذارند.

ـ كـى، فوستر يا فيليب .
-


امير عشيرى
منظور اجبر كردماند كه بوسبلدآنها وهفتتير بازی ، م مرا مرعوب كنند , دو برتا ، كفت : و "-و هم يـك تنه دارى سماجت

مى
باخنده كفتم :

- يسا نتظاردارى كنار بروم 9 !

كفت : منظورم اين نبود . لااقل سعى ركن تواين مبارزه تنهانباشى . يكى دو نغرازماموردان ان راهم باخود كه توشروعكرد•اى ، بالاخر• بضررت تمام ميشود. كفتم : تو اذ جيزى دارى صتحبت ميكنى كد مـوافقن

رزانته اطلاع دادكه „استيغن، ميخواهد مرا بيبند. كفتم : بكو بيايد. وقتى كه استبغن داخلشُد ، „روبرتاه پرو نده , كلوتاهرا اذ دوى ميزم برداشت و با استيفن خوثّ و بشكرد و از اطاق خارج شد. .
(استيفن، نشست وباخندهكت :

- درمودد ويتود يو شيرين كاشتى. حتى Tلبر تينىووكيلش هم بهغزشان خطور نهى كردكه تو بتوانى بفاصله دوسه دقيمه او دا بهجرم حمل اسلحه غيرمبجاز مجدداً توقيف كنى .

لبخندى بروى لبانمTوددم وكفنم :

ـ و كبلشنـه . ولى خود آلبر تينى موضوع را فهميد . جيون وتَى ويتوديوسراغ اسلحهاثى راكرفت ، آلبر تينىدوسهـ بار سعىكرد باوبفهها ندكه اسلحه نداشته ، ولىو دينوديو منظور اراربابش

 جـ ـ خودم موضوع را بيش مى كشيدم و اسلحه را جلويش مى كذاشتر
ـ واكُ خودث راها حب السلحه نميدانست .


 خيالل مىكردكه ويتوديو خوازحمل اسلحه دارد ومنهمجوازث مو مون ر را ديدهام
داستيغن، سيكارىTتش زدو كفت :


 خارج شود، تو جه فكرميكنى كفتم :



نتيهه كالبد شكافى بدستهان دسيد بكى بسبكادث زدو كفت : _ نتيجه جه بود
 زده بود ، تآيمد مى كرد . خو ني يزى داخلى بر اثت باره شـين

طـحال بوده

- تووميشل همقبول كرديد ؟

قانو نى است
- بهريرستار ، ظنبِن نشديد ؟

كفتم : نه. دلبل نداشت كه باوظنين شويم ، هنْهمان شب


 هنوزد نبال جو اهرفروشبها هستى
گفت: اينجأكه خبرى نيست. بايد بمعارسى بروم.
 كه جواهراتآليس را ورياريس بيول نزدنك نكند. حدى تو بـ
 روتهباشد. ممكنهمهست درسو يُيس باهلند اينكاردا بكند. شايد هم درايتاليا .

- ولىهن ازمارسىشوع مى كنم.
- هس همين امشب حر كت ارمن . - دراينجا بامن كارى ندارى

كغتم: رفتن تو بهمارسى، كاريست درزمينه مأموريتمان. احنياط را|ذدست نده . حتى حساب هتلرا هم تصفيه نكن. آنهـا
 شايد هم هـر دومان را . ضمناً يـادت باشد كــه دست خالى بر نكردى
از جا بسر خاست و با خنده كغت : فعلا نییشود يش . بينى كرد
كنتم : موفق باشى
خدا حافظى كرد



 خواست اطلاعات خودثى دا در باره باند بكذارد . و شايد مم تبهكاران بوسيله او ميخواستند مرا با بدام
 - ماندم

ساعت هغت شبكزشته بو دكه رؤا نته اطلِع دادآن خانم ناشنال مى خوا هد باشها صحبت كند .


كوشماشنا بود. الو . . Tقاى دامين .

كنتم : بله . بغرمائيد.
كفت : مبخوامم با شها صحبت كنم .

امير عشيرى
پرسيبم : شهاكى هستيد
كفت : فككمىی كنم اين دومين دفعهايستكه ما دا داريم با همتلفنى صحبت هيكنيم • حالا ديكر بايد مراين مراشناخته باشيد. ـ بامن چهـ كارداريد ، خانماليزا

- يسمرا ـناختاخيد ؟
_ ازكجا تلفن مى كنيد
-ـ مهم نيست كـه اذ كجا دارم تلفن مى كنم . بايد شـها
را بيينم •

كمىفكو كردم وبعد كفتم : مسجد مسلمانان راكه بلديد.
خيابان هـو ئى دولرميت • جلو در مسجد منتظـرتان هسنم . سرساعت هشت .



اينطورى بهترمىتوا نيم همديكردا بيبنيم -
... شها تعيين كنيد.
ساعت هشت. تقريباً جهلدقيقه ديكر .

. خدا حافظط

ميروم. واضافهكردم اكُرتا ساعت نه ازمنخيرى نشد، موضوع
را به فيلبي الطلاع بدهد .
بيست دقيقه بساعت مشت شب مانده بو بودك ازاداره بيرون
Tمدم، وبااتومبيلم يطرف بولوارحو كت كردم....

ودوسه دقمقه بساعت هشت مانده بود كه اتومبيلوامةًا بل
 سـاختمان رفتم. ازيلههاى طبمه دوז كه بالآآمدم ، ديدم درب آیارتمان باز است والبزا ، دروسط درايستاده. بهن اشارهكر د
داخل شُوم .

بااحنياط داخلشدم. اليزا ادررا بستو گفت:
 جارا بكرديد. وانكهىشهاكه تنها باينجا نيامدها يد كفتم: بله: ازجند دقيفه هيش مأمودان بليسا ينساختهـان را زير نظركرفتها ند . كفت : آنوقت جطورمهـكن است دعوت من از شهـا يك دام باشد
درآشيز خانه را باز كردم و درحـالى كه Tنجا را نگا.
ميكر>م ، گنتم :

ــ اذاين بابت خيالمداحت است است . ولى ميخواهم مطمئن
ثوم كه جزشها زن ديكرى إينجا نيست .
با خنده كفت : خوشحالم كه هر دو منظور همديكر دا

- مىفهمیر


نشسنم و كتم :
 - ــ مشروب جحميل داريد ــ متشكرم. مشروب نمى خورم. حرفنان را بز نيد.

امير عشيوى
كهى آنطرفتر نشست و كفت : _ T T
 خياطخانه شده بوديد. هـانشب بسراغ من آمدند و نـاراحنم
كردنـد .

برسيدم: T نها كى بأشند .
كفت :
ـ آلبرتنىى وافرادث را ميكويم



- خوب، تا اينجاكه مطلب جالبى نبود . كفت: شها باعثشديدك من كارم را ازدصتبدهم وازترى
 انتقام بكيرم، وهرچه داجی رام باو ميدانم، دراختيارتانبكذارم.



كفت :
- بله. Tالبرتينى بهن ظنينشده و خبال مى كند من شمها



ـ اذ كجا .بهن تلغن كرديد
- اين دوست شما جكاره است إ
كنت: در دم بام آبثنا شديم
كفتم
- بعدباين فكرافثاديدكبه باديس بيائيد ودر خباطخانه زرز كار بكيريد. دردمكه بوديد، جكار ميكرديد ؟ - خودم خبالمخان داشنم . كادم نكرفـت ، آنجـــا را . بهم زدم


 آليرتبنى، نبايد دو ندكى ميكرديد. يبينم ، او شها را به زر زر

$-$ آمستدكنت :
- بله، زرز اذدورستان آلبتينى است .
- يس، زدر زد. .. بودم .

حرفش دا تمطكردم و كنتم :

 راجع بكارهاى آلبرتينى الطلاعاتى بمن بدمدي لبغندى تلخ بروى لبانش آورد وكنت :

امير عهيرث
 مسلسل بايد شما را ميكشت، ولى خيلى شانس آورديد .
 را با سازمانسرى ا⿰㇒دهای زرد. باحتدال قوى اسم اينسازمان
 - با اینـكه ميدا نم دريناه شما هستم، باز مىترسم .

ـ ـ ادامه بدهيد
كفت: بله اسماين سازمان سرى ازدهاى زدردراشنيدهام. Tلبر تبنى برای T آنهاكار مى كند. هدف آ نها بيدا كردن سارت


از قطعات جواهراتش ميكىوفيلمى را مخخىكرده بود . קرميدم: اسم رئسس ساز مان سرى|⿰ردهایزرد رامبدا نبد؟
 ـ حتى محل اقامتش را و افرادش هم الطلاعى ندادند. ولى .. حرفش دا ناتهام گذاشت. קرسيدم: ولىجهء .. اسمكسى را ميخواستيد بكو يُيد ؟
سكوتكرد، قياناثاث ترديدTميز بود. كفتم : - يادتان باشدك هنوز مطالب جالبى برایمننـنكنتايد.
 راجع به Tالبرتينى خهلى حيزها بشها بكويد. ازاو برسمد .
 ـ كارش كفـبينى وفال با تهوه ا است .
lyf
خون وتهويو
_ ال بالبخندى كفت: نها من اعتقاد عجيبى باين زن دارد.
 كارهايش روى هطالبى است كی زینهوهيو اذ توى فنجان قه-و•

جوزخندى زدم وگَنتم: دروافع
با قرص اوست
-




 كه ازداخل فنجان قهو• بيرون ميايد •




-اجازه بدهيد براينانقهوه درست
 لبخخندى زد وكغت: نكر مىكنم بنوانم دراينالباكهبودم

امير شثيـ, ثـ



 كه دراختبارم گذاشتيدعتشكرم م كفت: خيلى خوشحال ميشوم اكر تـوقيف آلبرتبنى, ر! - بشنوم
. - وآن وقت شها بايد در داد كاه حاضر شويد م - شها اورا توقيف كنيد، من عليهات شهادت ماد ميدهم - بموقع خبر تان مى كنم. شب بخير . مواتُب خـودتان .
، شـب بخـير
از آبادتمان أليزَا بيرون آمدم.... و بين داه كه بطرف اداره ميزفتم، باراديو تلفن به دو برتا گفتم كه منتظرم باشد . جند دقيعه ازساعت نهشبگّششته بود كه وارد دفتر كارم
 راجع بدزٔنهوىيو وزندگيثربرايم تهيهكند درباره ملاقاتخودم

 درحدود ساعتدهو نيم شب بودكنَ بهكمسيرميشلتلغنكردم وراجع به امبلى چرستار بيمارستان چرسيدم. معلومشد. كهاميلى ازياريس خارج نشده و بكارخود دربيهارسنان ادامهميدهـد . محخفى نكهداشتن نتيجهكالبد شكافى ’ هنتو « بد تبهكاران و اميلى، امن اطمبنان دا دادهبودكسـه پليسبكسى ظلنين نشده و.

همانطور كه خودشان خيال ميكردند ترتيب مـركـ بنتو وا با




 كه مركجا برود. هليس ردث دا دا دارد ... .



 بديدنش دنتم اتومبيلمأمود مراقبك يك يك اتومبيل معهولى لى بود.



 همبنكه دررا باذكرد وحشدش بمن افتاد ، جا جا خورد و و

كارت هليسىام را نشان دادم و كنتم مهططربانه هرسيد. بامن هـكار داريد و اججازه است
كنتم: هيز مهمى نيست. فتط جند وندتا مئوال .


كنم. يك ونت ديكر مراجعه كنيد
خواست دردا يبندد اما. من ها يمردا جلو كر كذاشثنه بودم.

اميرتشيرى

 اجاذ دادسنان دا ازجيبمدر آوردم وكُنتم. اينهم مجوزن. خوب، حالا ديكو ميتوانم بيايم تو
ازجلو در كنار رذت من دا داخلشد
بفرمائيد تواين اتاق، ثا من بيايم ريم
او داه افتادكه باتاق ديكرى برود. مــن دم در اتـاق
 باشتاب خودم را باتاقى كه او به آ نجا رفته بود دسا ندم ودستمرا


كوشى دا ازدستش كرفتم وآ نرا سرججايش كذاشتموكنتم:
خملى زود خودت را لودادى .
" منظودتان را نمىفهمم 19
ـ از ازقيافهات يیدامت دات

- راجـع به. جه جیيز ميخخو اهيد برسهد

كفنم: چظوراست همين جا با باهم صحبت كنيم. ميدا نم كـ خسنه| يد واحتياج به استراحت داريد. زياد وقتنانرا نديكيبم• هندتا سؤال وبعدثهم خداحافظى. خوب ، خرا ايستادهايد ع بنشينيد

هردو نشستيم. اميلىكاملا خودث را باخته بود. زلز ردده

 درستكنم ؟

كنتم: زهمنشكرم .
-

- راجحع به بنتو
- ولى او كه ديكرذنده نيست و بوز خندى زدم و كفتم: اين دا ميدا نم آمدهام علتمر گش

را بيرسم
با تعجب كفت. علت مر گش. بيخشيد اسمشهامِادم رونهـ!

- رامين - باله. حالا يـادم آمد. آقاى رامين. مكرعلتمركـبنتو را دكتر بشها نكفت -جرا. بار.شدنطجال و خُونريزى شديد. حرفديـرى نزد. يمنى نمىدا نست كي بـكويد . باخندهساختكى گفت: وحالا T آمدها يدازمن كهبرسنارهستم بيرميد. واتعأ مسخره است !
 به بنتو تزديقكرده بوديد، كى دداختيار تانكذاشنه بودء اينكه ديعى مسخر• نيبيت •
اذشنيدن اين حرف تكان خودد .
 مهانطودك نكاهش ميكردم كفتم: كوش كن اميلى. هليس

ترا مَاتل هنتو مىشنامد .


را عصبانى ندان دمدi ازروى صندلمى بلند شد وكنت :

امير عشيرى
شها داريد مرا منهم بقنل ميكنيد . هن عليه شما ثغـيت

 به شكاينت دسيدگى كنند .
_ ازكذجا ميدانى ؟
ـ


بتو داده بود، مكـرنه .
 منشخصى


 خون اورا رقيق كند وباعث بارْشدن طحالث بشود بشود. البته تـو همبينطودى هم قبول نكردى كه رِنتو را بكشیى. اولا تهديـديت

 دارى كك بحساب يسا ندازت هيريزنه .

نكاهمكرد وگفت .
!


بيهوشى بود رفنى وهرجند دقيعّه به بهانهاى وارد اتاقش شدىو
 شديد شد، سر اسيمه بسراغ دكتردرفتى. و میىدانى
 مأموديتت دا بخو بى انجام داده بود

كنت: قو• تخخيل شما خيلى قويست. بايد نويسنى مىتوا نبد داستانيردازى كنيد


جالب است .
با لحنى تندكفت: شها با يكمشت دروغ، مى خواهيدمرا
متهم به تْل كنيد .
خواست ازروى صندلى بلندشود. او را سر جايشنشاندم



 دنبالكرد و باين نتيجه رسيدكه آميول هيارين دا ازخار جْ به بيهارستان آورد.اند . شها نمىتوانيد ثابت كنيد كه من بننو راكشتهام. كسىاو

را نكثته، خودش مرد .

- ثايد بتوانم. صبرداشنه باشيد خانم اميلى .

ـ شها هِليسها مميشه مزاحمهرستيد. كنتم: مزاحم اشخاصى منال شما هستند، كه با Tمكـشها

امير عشبيرى



 د دنالتان بُكوديم.


 برستارى مثلشها.
با خندهكوتاه و ساختكى كفت :
بايان جالب داستان اينبودء.، خوبو هزار فرانك !
هوزخندى زدم و كغنم : آلبرتينى هم زرنك است و هـ هم معاملهك, وزذيدهايست. تواينجور كارهاخبر•امبت. حسابهايش


 هرستارمعاملدكرد كه بممو فقيتش اطمينان داشنه باتد آلبر تينى


- . اينكاردا ميكردى
 صندلى بلند شود، تـا بهنر بنواند خرف بز ند . ككى جابجاشد وكفت :
- مثل| ينكهبرای كمتن هيزى ندار يد|

- خر اراحتم نیى كذاريد. ميخو اهم استر احت كنم
 با اضطراب

 خودث مرد. كنى او دا نكشته ، وتو نمىتوانى موا متهم بهقتل

او بكنى .
تكه كاغذى كه شهاره حساب يسا انداز اميلى وا روى آن آن
نو شته بودr، اذجيبم ددآوردم. جلو او گرفتم وكفتم:
 توست كه ناكهان بيست هزارفرانك انك بهو جودى آنكه نمّط چحند
 رنك صودتش تنيير كرد. با لزكنت كفت : من اين هول
 _ اذ كجا آودده بودى ؟ ـ مال خودم بود.


 باينجا كبجم كرده . راستش ماددم اين بول دا برايم فرستاده
بود .

با خو نسردى كغتم : تا T نجائى كه ثىدانم ، مادر شها

امير عثيرى
دوسال است فوت كرده .


ميكرد .

تلاث همهجانبهاث ، بجائى نرسيده بود. شايد اگرمادرش
 كرفناديم بيشتر هيشد. ولى او با اين حرف دس دست خودش رد را روكرد .

 ازاينداه درمجازاتت تخفيف بده بدهن .

كفتم: فتّطهمين راميخو استم بشنو م م

بقتل رنتو اعتز افكرد .

 برسيد: توقيعْ مى كنيدو
 خيلى آرام ازروى صند لى بلند شد وباتاتا منااحتياط را ازدست ندادم . در آسنا نه دراتاق خوا خواب ايستادم تا اولباسشرا عوض كند.
كُتم: هیمزهائى كه به آنها احتيا خودتان بياوريد،

- يس زندانی هـهنم - همينطور امت . -
 تراتاتل بنشو مى
كنت: آ نها تاتلند شها نبا يدمرا تو قيف كن كنيد كنتم: بسراغآنهامرميرويم .حالاعجالش كن، كميسرهيشل منتظر مت . سكوت كرد، وبهجهع آورى لوازمهورد احتياجشمشغول

شد. T نها را توى يكساك كو جك كذاشت وا Tهسنه كفت: ـ من حاضر ما . حالا جدأ ميخواهيد مرا تحوريل ز ندان بدهيد؟


- ولى امشب بايدبركردم بيمادصنان كشيكشب هستم . ـ فكر بيمارسنان را از سرت بيرون كن. تو به T Tنجا بر نمبكردى
- بس ديكر تمام شدء
 را تركوكنيم، بوسيلة راديو جيبى بمأمود بلمس كه مراتب اتب بيرون



 ممه جبزتمامشد. ولى خيلى زود.
كنتممان شبى كهينتو را بطرن مر ك ميبردنى-بايدفكر

امير عشيرى
بعدث را هم ميكردى.


 كد باحتمال هـىدسد كه آلبرتينى با او رو برو شده باشد. بهر حال بإيداهميلى


 بودم و اسلحه توى مشіّم بود، با دست ديـكرم باذوى اميلى دا دا كرفته بودم. ازددساختمان بيرونآمديم. حواسم بهدورو برمان
 صندلى عتباتومبيل نشستيم وقتى كه مأهور جليس اتومبيل رابراه
 نسسته وسر نخى است برای متلاشیى كردن باندآلبر تبنى
 كنتم : بالاخر• حدس ما درست درTمد. خانم امبلى، يرسنارو كاتل ينتو • اميلى كفت: Tنها مجبودم كرد ندكي پينتو را بكشم. باور كنيد اينعين حقيقت است. اكر اين كاردا نهيكردم، خود دم دا مى كشتند
 برسيدم : Tهيو (ههاى هيارين راكى بتوداد، آلبر تينى ؟

آمدند. اسهشان را نـىدا نم.
ميشزعكس آلبرتينىدان نشان اودادو ير سبد:

 ماحب اين عكس را هـن انديدهام. آن دوتا هردوثان جوان بود ند .
رو كردم بمميشلو گفتم: آلبر تينى حساببعدث راهم كرده
كهخودث با امبلىدو برو نشده.







 كرنت ومرا بطرف صندليملداد و تهديدمكردكه اكرسر وصد| راه بيندازم، مرا ميكشد. ورفد
كنتم : وبا تهديد مجبورت كردند كه هيشنهادشان را
قبول كنى •

- بله جاره ديكرى نداشتم •
- وTنوقت يكجمبها هوول همادين دراختيارت كناشتند. امهلىTب دهانش | فروداد وكغت : وبعد شهار. حساب

المير عشيرى
پٌ

 بيست هز ارفنا انك بول نقد ميشوى. امملى كفت : نشآقاى كميسر . بفكى جان خودم .. آ آهـا T Tمهای بيرحمى بودند. كفتم : وتو بير حمتريازاوكهينتوى بيمار را بقتلدساندى.. خوب بعدجكار كردی ؟ ـ مها نشبكه به بيمارسنان آمدم، شروع كرذم بهتزديق
آهيولها \&
_ كار دبگرى نكردى ؟

ميكردم
با دست بصورتش زدم وكفنم: حواست دا جمع كن. قول زاداد كه هقيقت رابكوئى.


 خونريزّى هیشود . كغتم: ولى تومنخصوصا بالش را از زبر سربنتو برداشنه

 رسبدن بيستهزارفرا نك هر كارىك از از دسنت برمى آمد كردى تا هنتوزودتر بميرد .
\人人
خون و كتصوير
ميشل رو كرد بمن و برصيد : اين موضوع دا توازكجا ميدانى
با تبسم گفتم : ههانشب كـــه در اتاق ینتو در بيمارستان بوديم، من ديدم جاى سربنتو روى بالش دبده نـىشود. حدر

 بعد دوكرد سر ینتو بردارى ؟ مضطر بانه كفت خودم اين كار راكردمآ نها منتظر شنيدن


 خونريزى جلو بينتد كُتم: و مروقت كی دكتر ازحال او مىیرسيد، تو جواب ميدادى اغماست ، و او را مطمئن ميكردى ك احتياجى بدينن بيمار سرگّرا بِائِنانداختو گفت: بله. همها ين كارها را بر ای
. حغظجانخودم ميكردم ميشل از أو هرميد: صبع شبى كهينتو كشته لهد، آن دو نفر بدبكنت آمدند امبلى كغت : بلهوهمان روز دنترجه حساب يسا ندازم را كرفنندك بيستمزارفرا نكرا بحسابم بريز ند . هرسيدم: T Tنها بيشنهاد نكردنر ند كه جند روز مرخصى

 كفتم


 قنل بنتو تكمهل شد . او دا بز ندإن برد بند. ميشلمرسيد: حالا

ـ
 - با اوج

كفتم: تآنجائى كه مناطلجاعدارم، آلبرتينى ازمريدان


زنهوىيو در بارهTلبرتينى ، خيلىزياد است .
باتعجب یرميد: اليزا، او را از كجا هِيداكردى؟
 ـ فكر نميكنى



 ـ حتمانهمين كار را مىكنم.

ـ اينمأهوريت تو خبلى بيتحيده است .



زانت كفت: ازاوخبريى ندارم .
گوشى را كذاشتم . از ميشل خداحاواوظى كردم و بادار.
خودمرفتم.










است.ويكتور، همان كسى كه باويولت بير بود
 ـ كى، ويكتور را
ليسبون است.

با دختر زنهوىيو •

بوزخندعزدم وكفتم: تعجب ندارد. علتفرارش رو را بايد



امير عشيرى

ويولتافناده. بايدآزادثكرد .
ـ حالاپجكاد بايدكرد :

L بايدآنها را تعقيبكني .
_ كى ، و يـكتود دا ؟
 كفت : موقعى كن اذ آیارتمان ثر ذهوىيو بيرون آمدند
 - ديدم
 - ولى... آخر حطورییء


 اوموفق ميشود، ومـا بزودى وبيكتودرا بدام مياندازيما










بودكه فكر ميكرم قبل از نيمه شب ، اودر اختبازهـا خور انواهد
 ليسبون برسانم
منتظر تلغن بیير بودم . تـا ساعت هشت شب از دفـر دفترم


 كند . حدى زدم ممكن است الجم اليزا باشد . كنتم : تلغن را وصل الين الئ جند لحظه بعد ، صداى اليزا از از گوشى تلفن بلند شد :
الو ... رامين . همين الان بايد ترץ ببينم .

از مدايش اينطور احسان ميشدك دروضع غيرعادىقرار
كرفنه وممطرب است • برسيدم : اتفلفى افتاد. 9

_ از كجا تلفن مى كنى آ

- من الان تو كافه دزولى، درخيابـى
- T نجا جه كار ميكنى

با لحن منطربكت : نميكت كنتم : باتاكسى بروبنزديك ترين بأسعا. بليس واذا نبا

بمن تلغنكن .





المير تشـرى
بايد دراختبادت بكذارمT Tنها برای همبن ميخوا مند مرا بكَشند.
 كرهى داكذاشتم واذ جا بلند شدم



برسيد :ككى برميعرديد ؟
 وبا شتاب از اتاقم بيرون دفتم . بطبته بانين وكه رصبدم


ـيك فنجان قهوه بنهوديم
كتم : باشد براى

 اذ 'دو اداده بيرون T امسدم وكيى بعد با اتومبيلم بطلوف






 نغنى تازهك, د وكفت :

ـ مغت تبر كشهاى آلبر تينى ، تا هصين چند دقيقه تبل
جلو كافه قدم مبزدند _ آنها جطور ترا هیداكردند
 لو داده
_ اواز كجا ميدا نست كهتويك موقمى ببر ای T نهاكارميكر دى
ـ اين را ميدا نست كهكجـاكار منيكردم برسيدم : خــوب ب ا اينكـه دلبل نميشود T Tنها هيخوامند نرا بكشند . باناراحتى صيعادىT تش زدو كنت: آخر ' T نهافهميدها ند

كه من با تو تماس كرفتهام

- اين دا صم دوستت بها نهاكمته - تشسير خودم بودك مونو مون ملاقات خودمان دا برايش

تمريفكردم
 يكى بسيعادث, زد وكنت : اكــر الحمـق نبودم ،كارم باينبا نميكشيد . -كنم : خوب : تـا امنهما راجع بنخودت حرف زدى .
 كمى تهوه خودد و كفت : جوامرات Tليس مثش"مبلو نه . با تسهبكتم : سملو نه 1 همان كسىك بر اى Tلبر تبنى كارمىكن - T Tر. . مهلنكسيكه در خهاطهخانه زرز• از دست نو.

كثك مiصلى خودد .
ـ ايمن خبر دا ازكى شنيدى ؟
ـ ان اذ خود سبلو نه


با مم . . .

ح حرفم دا تمطع كرد و كفت : من و او همديكر دا دوست داريم • قرار بود باهم اذدواج بكنيم ولى T البرتينى منالفت


 يـوزخخندى زدم وكفتم : خوب ، هيز هاى تـازهاى

- مى شبنويم

كنى : از اين بابت از تو كلهانى ندارم • حون مـبدانم
كـكم ميكنى.


- من منها نيسنم . صملو نهم

باخندهكتمت : قنبه برايم روشنشد. تو وسيلو نممبخوا اهيد من كمكتان كنم كه از فرانسه خارج شويد . ضهنا جوامرات

T
 ميكر,وفلـى كه تو وسازمان. جاسوسىازدهاى زرد درجسنّهويش
 كمككنى كه. با جوامر ات TTلبس اذ فرا نسه خارج شويم •

129
كغ:م : ولى تو منوز نكغتهاى كه جواهر ات آليس، جطور و از كجا بدست سيلو نه افتاده . كغت : بعیه حمرفهاهان را بين راه مىزنيم • من ديكـ نمى تو نم اينجا بنشينم م

 ميرويم ورساى .
كفت : بس مبلو نه ، در ورساى منتظلر توست Tامسته سرث را تكان داد و كفت : T Tر. . امتبعن و سيلو نه و تو • مرسه بهدفهاى انودمان مى مسيم: تو ميكروفيلم دا هىكيرى ، و ما با جواهراتازمرز خارج مىشتويم كفتم ؛ اينطود كه معلوم است كسى قمس كشتن ترا ندارد و T زد نكى هستى . بلكه يك هنريمشه ذبردست و وكاركشته . با خنده كفت: درست فهميدى . طور د يكرى نهيتو ا نستم

ترا بيمنم

 كفت : راسنش مونو ع جوامر ات Tاليس و فكوازدوان


-
-

امير عـندث

 كهتو و سبلو نه مىتوا نبد از فـا نـه خــادع شو يد . ولىدرمودد جواهرات اصراد نكن . كفت : ولى تو بايد جو اهر ات ات آلبس دا نديده بكبيى . هـيكروفيلم ها برای تو مهم است ، نه جوا اهرات .
 بليس كه نمى توا ند بر ای دسبدن بهدفش ، مرتكب اشتبا. شود و برخلاف ورطيفاثى عهل كند . برابر جواهرات برای تو وسبلو نه ، بادأُ بكير دا حنمأ مدكنم • ولى الىواهرات وضـع خامسىدارد . اليز اكفت : اذكّ
 - عمل مى كنم
 كند . من حوفى ندارم



باشد ، بعنوان باداث دراختيارتان ميكذارم .
 با بز نى ـ أكر جو امرات وميكرونهلممارا بـن بدميد، مطلئن بالشيد

كهدر حــايت رليس مستيد


191
,البز اه خودده بود، دادم وباهمازدركاف بيرون آمديم، وكمى
 حر كت كرديم . مسافت كو تاهى كهر رفتيم ، من بومبله راديو تلفن


 مأموركشبك ادارم كنتمك مندارم بطرف ورسایى ميروم.منتظر


تماس بكيرد .
كوشى راكذاشتم، وكنتم: خوب حالا تعريغ كن ، بيمنم ميلو نه همسر آيندهات چچطورى ماحب هو اهو اهرات آليس شده. باحنمال قوى اينقضيه بدون قتل نيوده . باخدده كفت: خوش شبختانه تقلى اتفات نيعناده. كسى كـهـ

سبلو نه جواهرات را اذاوكرفته زند. است . ـ اينطود كه معلوم است، بايد معجز•ایى صورت كـر فته با باشه
ــ نه، فتط يكت تصادف و بعدثّ هم زر نكعى سيلو نه . اليزاكفت: ديشب ساعت ده مردى كه معلوم نبود شهاره تلغن محل اقامت Tلبرتبنى دا از كجا بدست Tورده بـهـ آنجا

 كوشث را برمبدارد و خود . ناهناس مبكو بدكي حاضراست با اومعاملهاى بكند
 البزا كفت : Tره . آن مرد ميكويد كه ميكروفيلمهاى
 در مقابل صد هزار دلار اسكناس نغد تحو يل بدهد . جا قبول نمبكند .
مكثكو تاهى كرد وادامه داد : اين برانى سيلو نه و من
 קهور بايد Tنرابدست يباوديم. درحقيعت بايد معجزهانصورت -هبكرفت كه ما بهدف مشتر كمان برسيم .

 ذندكى آرامى دا شووع ميكنيم . او بمن قَـول داده كي كار
 كارها مخالف بودم . هرسيعم: دراولين ملاقات هم راجـع بايمنهوضوع نكرى كرده بودى
.- Tـ اه . منتها T T نوقت نقشه من واوحيزديكرى -- جه نتشهای؟ .. لابد ميخوواستيد مرا بكشيد ! خنديد وكغت: نه. مسأله قتل تو در بين نبود. جون آدم



 تو ك بيجهتتخودت با بدردسر ميانداختى و بعنوان نشريك

خوذ د تصووير بنز ندان مبافتادى .
 بهآ نطرف مرز ميفرستى. مكـر نه
 امطلا خبرى نيست. فكرث راهم زنكن . - بس پاداثَ ما جهميشود - ترتيبآ نراهم ميدهم. خوب، بتعيه داستانراتمريغ هسازجندلحظه سكوت كغت: آنمرد ناشناس محلمملاقات را همينجائىكه ما داردم ميرويم، تميينكرد. سيلوز نهكه بمون آلبرتينى با اوصحبت ميكرد، كفثن بودك يكىاذ افــرادثى وا بابول به محل ملاقات ميغرستد .
 روزنامه توى كيغش كذاشت و بمحل ملامات رفتى. همــان معد مهيشكى كه حالا ديكو كهنه شُه . خنديد و كنت. همينحقف كه بعقيده تسو كهنه شده ، كـار




- جه ساعتى باهم قراد كنـاشته بود ند ـ ـ شش بعدازظهر امروز . - خوب، بعد پهه شیا . . ادامه بده .
 كه بـت كليساى منتالوتِيز امت، ميرود ، ووتّى آندرد در را وا


اهبر ثشيرثى


 . ديوار



 باشثد. آمىكشيدو كمت: ايكاث ازذر نكيش در كارهاى ديكـرى آى

استناده ميكيد .
 - ولى همبن آقاى زر نك درخياطخانه حريف تو نشد.
 كفت: تو هر دوثان را غافلكبر كردى .

 خودشان وا Tمههأى موذتن ميدا نند. ولى
 بر نده آخر تو باشى
كفت: همين كاد را ميخواهم بكنم


 باكارى كه اوا نتخابكرده
 كهكار باينجا دسيده، با او شرطكردهامامكه يا مرا ا انتخابكند يا بدنبال كار سابقش برود .
كغتم: مثل إنكه ازاملقوصنيه خيلى دورشديم •
 يادم Tمد. وقتى مرد ;اشناس اسلحه سيلو نه را ميعيرد، اورا با كيفش بداخل اتاق مى برد. سبلو نه فيكويد قبل واز اينكهدر كيف رi باذكنيد، من بايد ميكروفيلم دا بيينم. مرد ناشناس ميكو ميكويد حق با شماست. وTنوقت درجميهایراكا روى ميز بـوده بــاز

 را خوب نكاه ميكند. و وقتى هـرد نـاشناس مراس مطمئن ميشود ،
 مدهزار دلار اسكناس توى كيف است. لطفاً بشمريدكه مطمئن شو يد درست است .
كنتم: بكناد بتيباث دا دا من بكويم. مرد ناشناس كيفرا
 بياورد. ولى قبلازآن كه دركيف را بـاز كند، سيلو نـهـ اسلحــهـ كوجكى راكه توى آصنينش مخغفى آكرده• بود ، بيرون مبيكشد و اورا غافلكير هى كند .
-اليزاهباخنده T Tميختهبه تعجببرسيد: از كجاميدانى؟ ..
تو كه T نبجا نبودى
باخند. كفتم: مأمودين קليس با اين جود حäههـا Tشنا

امير عشيرى
كגت: آره، غافلمیرث ميكند. در آن موقع اسلحه مرد ناشناس روى ميز بوده واو فرصت يهدا نهيكندكه آن آن آردارد








بسواغ


 نداشنيم. اكر با T نها معامله ميكرديم، مدكن بودكه هردومان , او بكشند

- باحتهال قوى كلك مردوتان دا مبكندند .
-- بهميندلبل بودكه هليس را انتخابكرديم

بوزخندى زد وكنت: آره. عاقلانه !
كفنم: ناراحت نباثن.



تمام است. اين علامتى بود بين منور دوسيلو نه


ـ جه فايده. حو اهر ات وميكروفيلمها دا بايـد دودـتي
. ..
 پائين وباشتاب خودم را بـ آيارتمان دساندم. سيلو نه ، آنهر



 دستكير مبشويم. و وادارثكردم كه مواقَت كند، بئو تلفن كنيم.

مطمئن بوديم كه ميتوا نيم باتو كنار بيا يميم




- ما ثانس نداريم
-- مشال چمطودى ؟
-- برای دلخوشى



كـردم
هرسبدم: عرد ناشناس اهلكجا است ؟
ـ الينالبا

- .-



 شرح دادم و اضافدكردمك به آ بادتهانى واقـع در يشت كليساى ( سنت لوئيز ع ميروم . ميكروفيلهها هيدا شده . هنتظـر خبر بردى باشد . اليزاكَفت: ب! اين تلفنكردنهايت، من وسيلو نهرا بدرد سر نيندازى ؟
كفتم، خيالت
 را بهآنطرف مرز بفرسنى و
 كفت: ولى توهشخخصات آلبر تينى ودارودستهاثراثرا براى ونى


 -
 فكر جانانودت وسبلو نه نيستى و نهيدا نى هر دوتان را هى كشد .
 تر تيبى هيدهى كه مر اقبدان بان بوند .

 دردتان ميخورد - بايد ما را به نقطه ديكرى بغرستى كه جز خودت ، كس ديكرى نداند - ترتيشردا ميدهم ـ به >ورساى، دسيديم. و بطرفكالميساى سنت لو ئيز رفتيم .



 كنترل درمركز، باكرفنن اين علائم ورمز ڤمراء آنموكميت مرا بعقست بهجس ع ميغرستاد. وقتىك داخلى واختمـان شديم، به البز اكنتم: اكرصيلونه

 كنت: همينكاررا مىكنم ولى تو مطمئن باش كه اورجرأت

اين كار را ندارد منتظرنماست




- من مستم. الهزا .

ـ رامين هم باتوست -

اميرعشيرى
در باذشد، وسيلو نه سیلام كرد. جحوا بش را دادم وبدنبال



 جعبه برداشتم وبدقت نكاهكردم. الينا دو كرد بـه سيلو زـهـ و و
 سیلو نه با تهجبكفت: جواهرات رْا از دست داديـم ؟ !

واضتحتر بكو
كنتم: جواهـرات هـال هلبس است. دليلث را هـم از
نامزدت بیرس .
سيلو نه روكرد به اليزا وبا ناراحتى گِت
 كند و فر ارمان بدهد. حالا بر كشتم سريله اول. خور خوب بازهم

خيال دارى بامريكاى جنو بیى بروى ؟



- هول دو تا بليطكشتى، و ببدثُ هم تشكر



 موافتيدو دردسرث كمنر است . سملو نهكه با ازدست دادن جواهرات عصبانى بود، كغت

Y○人
خودمانهم مبتو انستيم ازمرذزخارجشو ويم اليز| نكذاشت
كغنم: Tارم باش وسروصدا راء نينداز :


 كنتم: ازنظر احتياط اين كار راكردم . آن علانم تو و

مأمودان دا باينجا مبرساند. عجلهكن . كوشثى داكذاشتم. سيلو نهگفت: شها ميخواهيدمنواليزا را توقيف كنيد باتبسمكغتم: شها تحت حـر هم اذمرذ خارج ميشويد. حالا بكو آن مردناشناسكجاست ؟

كفت: توى حهام. دست وبايش دا بستايم
 او. كلك آن بايا راكندهـاشى - خيلى نسعىكردم كه اين كار دا نكنم • بله ، آنشخص

زنده است .

- ميخواهم بيبنمش
- 

با هم باتاق خولاب رنتيم . . اودر حهام دا كه كـ به آ نجا


 افتاده است و T Tـسته ناله مىكند

بِسیدم : ذخمى شده ؟

كـ, دد •

داخلحهـام شدمك آن مرددرا از نزديك بيينم . ناكهان








 بعدرو كرد بافرادش وكظت : اسلحهاثِ دا وا بكير يد وفوراً



 كتم : نه
روكرد بهاهودانش و كغت : آقاى رامبين حرفى ندارند
بز نند . دهانش را مم ببنديد .












 زرد. باشد .
اين ماجرا يُادآور ماجىانى بود كه در مأموديت طنجه









رد ما باقى نها ند
ترديد نداشتم ك آلبرتينىمرا بـ مأموردان شبكهجاسوسى
 از مأمودبتدد T نسو كديوار تاريخى كه سروانهواللكوره

اميرعشيرث







 اتومبيلباسرعت بطرف باريسميرفت . افراد رآلبر تينى،
درسكوتففوودفته بود ند،معلوم بود كـ تهام تو جهشان بششكاريست
 اكر دهانم دا نبستهبودند ، شايد هيتوانستم آنهارا بان بحرفبيكشم وثتى صداى حر كت سريع چجند اتوهبيل دا كا كه از كنار اتومبيل



 پِيدا كنند ، بسياد ضعيف بود . تبهكاران خبلى سريع مرا از از


صرعت دست بكار شده بودند .

 مأمودان سرويس جاسوسى شـجكه زرد بودند كه قبل از دو برد شدن با Tآنها ، در اين ماموريت ، مرا ميشناختند و حســاب

YIY
 وحال را يكجا تصغيه كنند .
در آن حالت كى جشم ودسنها ودهانم دا بسنه بو دند فتّط



 بود . شـكنجهای بودك مرك در در معابل آن به همع شمرده ميشد يك بار دد لندن كسى دا كه آ بطرف ديوار اورا شستشوى دمغنزی
 اكر مرك با ترحم صورت قانو نى پيدا ميكىد ، حق اين بود و بود

كه اورا ميكشتند و راحتش ميكردند . اگگمعامل|واجنين بامن ميكردند، من نديتوا انستم رامين









 بـ T Tنهاكهبرسيم ، نواد جسبهارا از خشمها ودمانم برميدارند

الميرعشيرث










 حند باد تكان دادم . او به ايتاليائى هيزى كفت ... بعد ، اتومبيل مادو بار.


 و بُ مسيرضعيغىى من درذهن مشخس كرده بودم بنظر ميرسبد
 صرسامTورى در~ركت بود : برای بر باردوم اتومبيل توقف بكرد



 يكى از آنها مبا از اتومبيل بيرون كثيد . آلبرتبنى كفت .

حالتان خو بست آقایى رامين ؟ .. . و بعد بادست سيلى محكمى به مورتم زد و كفت ؛ ميدانم نـينو انى جواب و بزبان خودشان جيزى گَت ... مرا براه انداختند معلوم بود كه باتومبيل دِيكى ميبرند . از طرّ مر سو اذ شدندر اتومبيل حس كردم كى بايد كاميون باشد . مرا روى نيمكت جو بی نشاندند
از صداى بسته شدن در عقب كاميون حدى زدم كه اين كاميون با كاميو نهاى معهولى فرق دارد . وقتى حـركت كرديم ، صداى آلبرتينى را شنيدم كه كفت

مكثى كرد وسـسادامه داد : حالامىكويم نوادپسبهارا

بردارند
وتتى نوادجسب روى حشمها ودمانم را برداشتند ـ كم كم





جراك نباشم \& بالاخره بدام|فتادى .


-- میدويم به مارسى

المير عشير,
_ــمارسى ء؟
-
در جای خو خود

كهنم : اين دا ميدانم كه در آنجا مرا تحويل آ نسها

- هيدهُـد

نه ، شايد تو بدانى


باصداى بلندخنديد و كفت : ايكاثّميدا نستم .
 بليس تو و افرادت را دستكير مىكند با خنده استهزاء آميزى آمى



 اين نتشه تو نبودي .

- جه فرق ميكند . هدف ما بدام انداختن تو بود .
- تابه هعصد نوسيدهايم ، فكرهايت را بكن . - منظور ؟
 خخديد وكغت : !عنى مى كوئى آیا آذادت كنم ع
- بنغع تومت
--

مبكُو بد . ميفهمبد ؟


 آلبر تبنى، دو كرد بمن و كفت : ثنبدى ؟ افر اد هــن

بخهون تو تشنه مـتنـد
كغتر : تو بايد تصمير بكبرى . ـ از جايش بر بر خاست ، ودر حالبكه صمى هـيكر دتعادلش را حغظ كند ، بطرف من آمد . معابلم ايستاد وناكهان سيلى محككى بصودتم ذد و كفت : نمبخوامم ديكر از ايسن حرفها
. بشنو
جاى سيلى بصودتم • كر كرفت دست سنكينى داشت . بسازجند لحخطه مكوتك كنم: بكودسنهايم را باز كنند .ميخو اهم

يكعيعار بكثم • امن كار كه مبتوانى بكنى •

-برايت انجام ميدهم
بلستور او دسنهايم را باز كردند . مع دستهايم را كثى


 كنم
! كنت: خوب شد هرسبدى. دسنورداد.اند كه اكر در حماقت

امير عضبرثى
كردى ، باجندتا كلو له راحنت كنم
 م - آدهـهای بيرحمى هستند



 آزادت كنند
برسيدم : الیِزا ، كجاست ؟ كرفته باشد
كغت : جطور شد بغـك البزا افنادى
ـ زـن زرنكى الصت
.. راك ملايمى بسيعارم زدم و كنتم : خطود است راجـع بخو دمانى
كنت : لابد باز مبخوامى بيشنهاد مدكارى با بليس را بدهى 18
لو مُيجى كه دركنار ادبابش ا يستاده بود . روكرو باو و


 جود ههزها ميهغوامى حرف بز نى ، بهتر استغ خغنه بتّوى .

「1人
خون و تصوير
كنتم : تودارى اشتباه ميكنى . ر دودن يك هاهوردريليس
 ازمن بكيرو مرا بر كردان بياديس كفت : مثُل اينكه آن طرف موردتت صم ، يك سبلى
لازم دارد .

كُتم : مهم نيستجوراب مرا بده .

ناكهان آن مرد با دستش محكم بسدهانم كو بيد : البر تينى گُت :
 از اينحرنها بزن . يك دفعه جوابت. دا دادمكه من بايدترا

 خيلى وقت است كهآنها، چه درايتاليا ، و چچه درفرا نسه، دنبال ما ميكردند .


 در نميا يد • دركارخودث استاد بود .
 TTلبر تمنى برسيد : ساندويج نمبِخورى \&

كغتم : نه فعلا مبل ندارم ،
بافرادث كفت : دستهايش را بينديد .
دو مرتبه دستهاى مرا از عقب بانوارجسب دار بستند . اين

امير عشيرث



Tنهای ديكو خبلى فرق داشت .


يـا نـه
كفت : لازم نِيست بدانم • هن و افرادم دا اجير كردند


 شلوغش كرده بودى . بسراغ زن فان الكير ودخترش رنته بودى





خيال ميكـديم . زر نك و باهوش نيست .
كغتم : ناطلق ذبردستى هم هستى !


- تو ایِنطور خیال
- 


" اميلى ' هرسناد داخوب بدام انداخت .
(TTلبرتبنى، بامِداى بلند خنديد و كغت :


كفتم: اميلى خودث را لو نداد. زر نكىى تــو دست او را
رو كرد .
درجاى خودش كمى جـابجاشد. يك سيـكاد بر كـآتشزدو كغت: بايد أميلى را توقيف ميكـردى. چجـون نكهداشتن او





 آنروزیی تو بیآبارتمانش رفتى وبعد توقيغش كردى، من نعَشه

 هاديس بير ند وراحتش كنند. ولى تو اورا ازمركُ نجات دادى ضنمناً بمامم خدمتىكردى كه دسنهان بـخو نش آلوده نشد . برسيدم: ساعت چند است ؟ نكاهى بساعتش كردو كغت: مههبعاز نيهسشب . - ميتوانم بخوابم
 - ولى تواينكار را نميكنى لبخندى كه نشانه كينه و نغر تش بود برو برى لبا نش آورد و

 ترا ذنده تحويل بدهم

اميز عثيرث

شوم اذمولىك بايد بكيرم، كم ميشود . -



 من ارز\& ندارد. من دست تو دا خواندهام . تو نمينوانى مرا |غنال كنى .

 ,

 بردهبودك باسيلى محكهى اذخواب پريدم. صداى رآلبر تينى،


كغنم: یس بكو دستهايم دا بازكنند . مينخواهميكسيعار بكشم: ضمنأأكرتهو• داريد، يكفنجان
. هم "هوه بدهيد
برسيد: ساندويجكه نهيخورى ؟



 ازحالت خودم در آ نشب تعجبر كردم

 فنجان قهوه تا اندازهاى مؤثر بود. جساعتم نكاهكر دم. درحدود

 كغت: بـكوها مم بخنديم گغتم: ازاين ميخندم كه رين نغرى موالظبمنهستيه. ـيك

نغر تانكفيست .
كغت: ازتو نميشود غافل شد .

- ولى تو كه مرا آدم احمتى ميدا نستى آ -
 بعد، ازاتاقك داننده با بلند كو الWلX داد داد


كمتم: حالا اكر ساننويج بدميد، ميخودم . , آلبر تينى، خنديد وكفت: بكلاخر• گرسنكى بهت زور T Tورد
بكساندوبج كوشت سرخشده بسستم دادند. مشفول خور ددن

 خو نسردم دا حنظ كرده بودم •

المير عشيرثى




 باشد. كامبون معا بل خانها

 ظاهرأ قراد بود ترا در درمارسى تحويل بدهيم. ولـى معّهد بندر
كو چك >سنترافاهل، بود .
-- يس T Tنها دراينجا هوا تحويل ميكير ند ؟

-     - آده، ولى .ندهالا. وقتى هوا تاريك شد . مرا به اتاقىكوحك دراتاق روى مندلى نشستند. هردوشان با مسلسل دستى مجهن


 شوخى كرد .
كفتم : فملاجاى راحتى دارم، وتنها جبزى كه ميخوام
اينست كه بكى دسنهايم را باز كنند . خنديد وكنت: وقت ناماركه دصيد، همين كاردا ميكنند. و دراتاق. دا بست ... ,لو يُيخى، روكرد بهن وگفت: حرفهاى آلبر تينى راك شُنيدى. حالا مثل بجهآدم بكبر بنشين. بغكر اغغال ماهم نباش.

YYY
خون و تصو ير



 دو خنديدند . رفيقم كفت : آتایى رامين ، خـيلى عصبا نى است
 همينالان دارد نقشه مى كشدكه جطورى ما را غافلنكبر بكند و


 سورانَ مى كنم




بكير ند. زياد دماذكشتن من نزن وتهديدم انكن


ا امتحانكنى
كغنتم: احمق، مكى نمى بينى دستهاى هنبسته است .



 درمينهام يثهجد. رفيقش كنت :




 د نبال بهانه هیگردى كه انتقام بكيرى و


درست فُهميدى
گُتم: خودت هم مىدا نى كی آدم بیشمورى هسنى ،
 مثل اينكه نهى خواهى جلو زبانت را بكبرى. حالا دوميزضر بـ

را محككتر میزنم
دستش راكـهـ مسلسل درد آن بـود بالابـردا هنوز هائين نياورده بود كه من باهردوپايم ضر به محككمى به بالای زان نوانش زدم. تعادل هردومان بهمخودد اوعقبعقب رنت. هن با صندلى


 بسته عكسالعملالى نشان بدهم





 ندادم. بسروصودتشكو بيدم. درهمانلحظات منو جه باذشدن در







 slail مید بودك هراسان وباشتاب دراتاق را باز بازكرد و كهلك خوَاسبت .

 و اينآخرين مرحله قبلاذمر كبود. حداكتر يك دقيقه وشايد


 هى
دو نغرشان دسنهاى لو ئمجى وانكرزتنه واورا اذروى سينه



اميز عشيرى


 به نغس نغس افنادهبودم. فر ياد لو مُجّى را شُنبدم ك كفت: هن بايد اودا بكثم اورا اذاطاق بيرون دردند. دسبلو نها كنارمندوى بنهـ بامايش نثست. مرا بهمودت خوا باند ودسنهايم دا باذ كـرد ، و و د


 حالمكمى بهترشُد. سبلو نه بالصن مؤد بانهاىكه برايمتعجبTود بود1 هرسيد :
-. . جالثان .بهتر است
.
اكرشها نرميده بوديل، لوْبّجى مراكينه بود .
ميلو نهكغت: تُمبير خودتان بود .
كنتم: لطلأ به T Tلبرتينى اطلِع بدهيد كه بيايد .


رفتغش اذاتات ببرونرفت ك آب بياورد. يكىديكرشان با مسلسلدستى بالاى سرمايسناده بود. سبلو نهريرسيد 'مى خواهيد بلند شويد 9
 رفيق لوكيجى كه مسلسل دا روبه منكرفث بود، كنت :

خحون و تصوير

 آن مرد رفت دم دراتاق إيسناد. يك لبوان آب برايم آوردند .
 مى توا نيد اسنر احت كنيد



 كغتم: اين را ميدانم
 - بله. جون مهكن است آلبرتينى ازراه برسد و ؛ـه شهـا
ايراد بـكيرد .

دستهاى مرا بهعتب برد و بانواد چسسب بست. كفتم: شهـا . خيلى عوم شـدها يد





 حساب نياوربد .



امير عشيزث


 T,



 سيلو هi بِّرسيد: كرسنه نبستيد ؟

 حالا اكرمشبروب ميلداريد، بكو يُبد تا براينان بياورم. كَفتم: منبـكرم. به مشروب علاقه زيادى ندارم . -
 .
كعنم: حنها ميدا نيد مرا بكجها مى خواهند بيرند،

 منظودم كورسنان است اميدوادم ازاين جرفمنزاداراحت نشويد.


را بدانم
. خو دشان به شما مىكويند .
نمرسيدم: اليزا اهم اينجاست
r.

خون و كصوير
كفت: نه. اوباريس دا خيلى دوست دارد .

تبر بك مى كُنتم .

باتمجب ساختنى كفت: تبر يك كغتم: بر ای زر نكى خاصى كه نشان داد. اين جود ذنها



شها را بهاو میدهيم

9. .


دسنمزد به باديس بركـردد . خنديد وكنت: اكى نكرمى كنيدك مأمودانيليس رد ما


 ـ اكرغبر ازاينبود، نتشهر بودن شماراطرح نهى كرديم•


- بهنر است شها و مأمود هر اتبنان را تنها بكا بكارم .
 كه آنصتنه دوهر تبه تكرار شود .

 بودكه باد دماخ اورا خوابانده بود . بـاذ بغكر نجات خـود

امير عشيرى


 ! إلمه دا ازدستشب بكيرم. ولى نواد یسب دا طورى بدوردسنهايم





اهاكجاء... جواب اين سئوال بر ايمكنك ومبهم بود .









 ديوار، شناخته شد نذ. بهر حال وهـع هو هسى در ا انتظطارم بود.
 . خلاس كنند
 نعاهش بشاءتش كرد وكفت: تهر يباً يكو ويم بمدازظهر














 مرلـك كشانده ميشدمك تنها بودم

 میكردند .


 مى مواهم لحن كلامش استهزاءآهيز بود. او كسى نبو كـهـ از من

اعيزر عهيرثى


 دستود بدهى دستهايم را بار باز كنند ؟

 كنتم: Tره، درصت فهميدى . خندهمعنى

 درست فهميدى. خوب، קه وقت قرار است مراتحو اتحويل بدهى - يكدفسهك كنت، وقتى هوا تاريك شد .
. . ـ فكرخودت باثّ ، به بول كرفتن ، يـا نكرفتن من קکكار دارى .
كنتم : هيشنهاد من كه ياد


مادل
 به وعدهماى تو خالى وبوع فري


كنت: با آنها قرار كذاشتهامكه بول نتد به من بدهند. يعنى تا جندساعت ديكر، كارمن وافرادم تمام ميشود و وبا بولى لـى


احمق باشم


كه جطور مدكن است تو جنين سماقتى بكنى كفت: حتى درمودد منهم نمى آتوانـى جلـي

 بالاخره دد. توو افرادت را بيدا مىكند . با




 . احدف، آن وؤت يولدار ندى
 تو نیىدهن .

 حون ازتومننغر م. افر ادم هم هـمينطور .



امير عشيرى
 با مدای بلند سبالو نه را صداكرد و !-ه ایتالمائى جبزى

كنت .. .
كمى بعد، سيلو نه سينى غنا دا آوردورووى یلثميز كو جا




غذای خوش مز••ئى درست كردهاند .

-هى
كنم: مشروبخوردن هم هوتع دارد .
 خوشكل وتو دل برو باشد ؟ - درست فهـيدى .
-
 جطور است ؟
كغت: بدجوردى زخهوش

- هجبور بودم خودم را به خـطـ, بيثدازم .
- دلو ججر أت زيادى دارى ! من هـانطور كه هشنول غذا خوردن بوذم بـا بـا او صحبت




الِيزا
ـ. ني، اذأن بهنرث را دو دو

ـ

ديكرى نیى ایواهى
كفتم: اكر مى
يك سبعار بكثم •

با عجلى سيكارى ازجيبش يبرونآورد T Tنـرا مـيان لبانم


 بلند شدم دستها يم را بععتب بردمو كغتم: حالا مىتو الو انى آن نو ار جسب كنأى را بدودمع دستهايم بيندى . . دستهايم راكه بست كفت: حالا مى.توانـى يكى دو ساءت

بختو ابى
روىصندلى نشستم. اوظرف غذا را ازاطاق بيرونبرد .
 نتسته بودم، خوابم برد . .

هوا تاريكشده بود كه Tلبر تينى بامرد بيبانهایوارداتاق
ثه. سيلو نه هم با T T بها بود .



امير ثشيرى

برنك سبا• بودكه تازه شروع باسفـيدشدنكرده بود .





لابد Tامدمايد مرا تحو بل بكبريد !

گغتم: اكر آمدها يد ازمن سئوالاتى بكنيد . بايـد بكو بيم
. بى نتيجه است
.

آن مرد بالحنتندى كفت: بثها دخالت نكنيد .

 جه مبـويد .

را باذ كن
سيلو نغ دمدتهايم دا باذ كزد و بیى آنكه منتظر دسنود بعدى بشُود، كتم را ازتنم درآورد .

 ديدم هدtومت درمتابل T نها بی فايِد. است. كنتم : نه، احتباج



. بازوى من ماليد

مشنغات مرفين
شهـا بايد دكنت میشـديد
T,

 توا نستى Tهيول ماى هيارين دادراختيار ;اميلىع برستار بكذارى. بالحن مخصوس خودكغت: الطلاعات ه-ن نتط درهـورد

آدمكشى زياد است .
كنتم: بزودى تمام مىشود . مرد بيكانهك هملوم بود حرفهاث د دكترى است، رو كرد

به منو كغت: معاومت بىفايدهاست. ازجاينانتكان نحخود يد . .
 Tا نها را عغب بز نم. اولين. كادى كه كردم. اين بود كه با لكـ بسر زانوى مرد بيعا نهزدم ر .
 روى شانه من انداخنه بود. ايمن تنها فرصتى بود برد بر ای نجاتمر

امير ثشيرى
دسنها يم دا به زهمت بالا بردم وكردن سيلو نه راكـرفنم ونشار

- دادم






 بسر Tلبرتبنى زدم. صيلونه ذر نكى كـىد . ناكهان
 بجنبم، هرسه بامنحمله كردند، يكى اذT نها، خودث دا دا بروى。اهايم انداخت .




 راشنبدمك كنت: بايد ميدا نستى كه مقاومت بیفابدامت. كغنم: شما داريد جنايت مىكنبد . با خنده كنت :
شما اينطورنكر كنيد.
يكباد ديكرينبهالكلى دا بهباذويم مالبد، وبعد سوذنرا


 ,
 خوابTور خيلى زود اني كرده بود. كمكم بدنم را دخوت و

 نغهمبدم ...

 حركت است. حدس زدم بايد دركابين كشنى باشم • به اطرمافم





 زير نظلر داشنه باشند. هـا نجا كنار وذجر• ايستادم خواستم به ساعتم نكاه كنم.

 خوابTور تزديقكرده بود، بداخل آهد. هرسبدم :

امير عشيرى
-
نكاهـ به بهاعت كرد وكفت : نزديك به نيدهشب. حالت خو بـت

ـ ساعنم كهباست . .
 كجا داريد هيبريد ؟
 هوذخندى زدم وكغتم: مسخر• است ! با دبودن من، קیه نتيجه|،ىمى خواهيد بكير يدء

فقط حالتان دا بهرسم.

- هـ بينيدكه حالم خو بـي
 - شهـا آدم مؤدبى هستمب . رنتارتان بـا بـا حرفه دومةان

خخلى فرق دارد .

اشخاص مؤد با نه رنتاركنم
ـ ال از شغلدومتان حرن بز نيد .
بالبشهندى مرهوز كنت: شغلدوم؟ 1 منظود كن:م: تعجبهى كنم، شهاجطود باTنها كار مى كنيد 1 خنده كوتاهيكرد وكفت: T نهاكي باشندو
pry
خون و تصوير
_ خود تان بهتر مبدا نبد. سرويس جاسوسى اڭدهاي زرد
را مى كويم


- جواب مرا نداديد.

كفت: مبكى شها كه ايرانى هستيد ، دربليس بينالمللى
خدمت نمْكرديد .

- يرسيدم: اهل كجاهستيد

باخنده كنت: داريد ازمن باذجو نى هـى كنيد9
ـ فتط حس كنجكاوى ـ
خودتان به حدى میذنيدء
شـانهمايم را بالاانداختم وكنتم: يكى ازكشورهاكشرقى
اروبا
كفت: درست حدس زدمايد. لابد مى خواهيداسم آنكشور
اروبائى دا بم بدا نيد.
با بى اعتنائى كفتم : نه . اصرارى ندارم ب؛ به متصد كه
رسيدبم، بامن جكار مى خواهيد بكنيد 9

- نهىدانم. منفتط دكترهستم.
- منهم بجاى شما بودم جوابى درمهمينرديف مىیدادم . - حالا مى كو يم برايبان ثام بياورند.




امير عشيرى

مشخصهاش هشمهای مؤد بش است . پِسيدم: سيكار داريد.؟
كْت : بسته سبكارم را در كابين خودم جا گذاشاشهام مى كو يم يكبستّسبكادهم بر ايتان بياور ند وقتى او اذ كابين خارج شه، من دفتم روى صندلى كنار



 يـا اينكه اذ هن موجودى بـا كـا كذشته فراموش شده و احهى مىیساخت.

 بدون باذجوئى با روشهاى خاص خود


 وT نهم اتغاقى برايم دوشن شده بود ب بـه ابه آنها بكويم . اشنباه

 موقعيتى، Tنها تعقيبكنند . برانكدومهنبارَ،در كابين بازشد و سرو كله چشم موربها
 مينىیغا رآورده را روى ميز كذاشت وازدر كابين بيرون وفت. دومرد هسلـ هـم كابين وا ترلك كغتند .



 بازشد ... واين بادسه نغر جمشم مؤدب ديكر كه هـ هعلوم بودطرف صحبتمنهبستنه، بدا خلا آمدند.
 نفرشانمسلح بودند. و. وقتى مردى كی مسلع نبود رود روى صندلى
 فر انسوى جرصميل :
اذ وضعخودتان ناراحتك نيستبد؟
 به كجا ميرسيد. كُمتم :
نه. خخلى همرداحت هستم. .
طبعأ نبايد اينطود به اوجواب هيمدادم. ولم عهدأ ايندرا
 كهداريد راضى مستيد؟ ا بالبخندى ساختتكي كفتم : بله حون نكى هیكنم، وقتى
 مى مكنيد

امير عشيرى


-

- يس با من جـكار می خواهيد بكنيدء كفت: آذادكردن شهـا ، نقطريكشرط دارد.

كغت: اطلاعات خودتان ان را دردورددقتل آليس ومغتوردشدن
جواهرات اودراختيار ما بكذاريد :
خنده كوتاهى كردم و كفتم : واقعأ شما خيال مى كنبدكه
من دراين ذمينهاطلاءاتى دارم؟
ـ ــ اكُ غبر ازاينبود، با همان تهديد اولى ما خودتان را
كانار مى كشيديد

ازجانب شها بود8
با لبخخندى موموزكغت: بله.
جطود منو جه نشديد ؟!
شانههايم را بالا انداخنم و گَفتم: داستش، تصوير جالبى نبود. كذشنه ازاين، زير نوشته يشت تصوير هم، امصاء اء نداشت كه بدانم شما برايمفرستادهايد. - وحالاكه وههيديد

 ولى ددموردما اشتباه كرديد .
req
خون و كصو ير


 كفت: وحالاما ميدان شها را خالى كرديم. ـ خـ خـلى ز وحمت كشيديد ا
- شوخى راكنار بكذاريد

 گفتم: بله ، يادم نبود: ولى من راجـع به تاتل آلبسو

 كفت : دوث تحقبعاتى مارا ك میىا نيد
 م مككن است براين شرح بدهيد
 بود. اممدوأرم در برخورددهأى بعدى، وضع وموقعيت خودتان
دا درك كنيه .

 خارج شدند .
فردای Tان شب ، نزديك فروب بود كه از تنکه سيسيل



امير عشيرى
بودمك مقصد يكى ازبنادر آلبانى است و سر نوشت من درTنجا







ولى اين جواب برای جشم مؤربهاكافى نور نود آ نها در باده هو منوعى بازي
 دد هودد قاتل :آليس، و جواهرات هفتود شده او • الطلاعاتى

بدست آوردمام .
بعد از صرف شام ، من روى تخختخواب دراز كششيدمكـهـ



 لندن و باديس ديده بودم ، به اين كو نه صدالها آشنائى داشتم.






res


 دور افتادهای اس اس .
 اذكابين بيرون بردند . روى عرش








 نيهد شب بودك هرا از خوابي
 جلب توجه مى كرد . نظير اين صحنه دا جد مأموديت آ آنسوى ديوار ديده بودم . طولى نكشيدكه سه نغر وارد اتاق شد دند و . در رشت ميز بزرك - نشستند
 قراد داد وكغت : به سؤالاتى كسه ميثود . جواب بدهمد كغتم : من جيزى نیىدانم

امير عشيرى

- مو قعيتي خودتان را درك هـى كنيد ؟


بكنإدم •
s -

.



بقتل دسيد .

- میدا نيد جهـ كسى او را به قتل رسانده ؟
- 

 تكك إرى و بیمعنى ئى ثه در آنجا تشكبلات وسيع و هجهزى دارند . و اين جيزّى بود كه احساس ميشد ...


 هرا بجرم جاسوسى دسنكير كـرد.
 شده بودم. در Tن هوتع هم خودم را نباخته تسلط بر اعهـابم درا


 مـكن الست


 مرد با عصبانيت كنت : به سؤالاتى كه از شما ميشود ، جواب بدهيد. كنتم: سئوالات شها راجـع با موضوعـى است كـهـ من



 شكنجه وتهنديداتشما ترسى ندارم .

 جواب بدهيد

كهدراخنبادتان بعذادم.
ـ سنوال منبهر بوط بهحرفه خودتان است. - حرفه من هغثخس است. هكثى كرد و بعد كنت: اين دا ريدانم كه شما ردُيس ادار•

المير ششيرى

 جو ابى كه میدهید ددستورووشن باشد.




 را ندىانيم. همطاطقاتل Tليسن.


 عو.م شو ج
 كه عايه شها میشود، مننى ابست. نرياد زد: ساكت باثي

 كه هنوز از 'بر بريت خار إي



خون و نهو ير
آن مرد با مشت كر. كرده بروى ميز كو بيد وگفت : با شهامسته، ماكت باش ور


 مثت جناينكار هسنيدكه . . .



اتاق يا سالن افتادم. و بعد ديكر جيزى نغهمهيدم .. ..

 كردم. بديوارههای چوو بیى خودد، فهمبدم كه مرا دديك تابوت زندانى كردهاند . اين اولين شُكنجه اذ بثكنجههائى بود
 ميكردم كه بايد معاومت كنم. كار مشكلى بود. بارد الاخره آ آنها






ابن غمرممكن بود

 حس هبكردمك|عـإم ناراحت است. جاكتكانخوردن ورن نداشتم.

امير شثيرى

 . بياوريد
صدايم | نعكاسى نداشت


 مثاومت كن . ..

... .
خستكى وكونثكى اعصاب مرا بخواب برد.









 در ان هحسووب ثيشد و حالت كشو امنّداد تابوت حركت كـرد . همان موتّع صداى رياكى كسي كه














 و كغت: اين آب.



مىكردم كفتم :

- بكذارثدوى ميز

كنت : هس آب نمى خواهى
كنتم. نه. حالا برو كمشو .
غشم وجودث داکرفت. تحماقتى كرد كه مركز اننظارش

الميرعشبوث




 فرصت اينكه بخود





بود. ازجا برخاست. مورتش خو نى با يك خيز بطرف من همله كرد . تنك آك اب را را مهكم






 كو بيلم








 كردند. و ازT نجا مرا به اتاق ديعرى بردند ، و باز بدنيایى . كلهت بركشتم

 فر اركنم • خوشیحال بودم .
 كشتن زده باشم •

 كردمك بايد متاومت كنم .




 بندد اسنترافاملاء به من مخرد
 بودندكْ در دوطر ف 'دراطاطاق قرادكرفنتند

دكتر بمن نزديك شد وكفت -
 ـ شها مرد با شهامتى هستيد.




لبخندى بروى لبانم آوردم وكنتم:
ـ خبر خو بيى بود . راستىالان شب است است يا روزه
كفت: هِهار بعد اذظهر است
ـ هـندروز است كه هن اينجا هسنم؟

-     - درست نهيدا نم

.. اينطود هخيال كنيد.
 هتى با زندا نبانو
 شما من بيهاد هستبد.
كفتم: مهكن اسرت خوا هش كنم مرا تنها بكنارى - ميكار نمى خواهى بدم نهياد.
 منداد و كغت: براى شها پیغامى دادم.
 آزادب ممكنند . با لبخخندى خفيف كفت : شها نه فتط !ـا شهامت هستيد، موثى ذيادى مم داديدا بلم، بششها بیشنهاد ميكنبم درصودتى حاضو باشيدبا ما مهكارى بكنيد ، تا يكساعت ديكى شها وا 3 اينجا Tزاد مى كنند. كتْم: قْبول مى كنم
با خندهمعنىدارىكغت: مىدا نستم


كفت : بكذارثُنوى حيبـ

- داستى اسم شما جيست
- به من دكتر زاكارى میى كو يند

دبـه جه خبر
كنت : بس اينودقه دا امهناء نمى كنيد
 هله زدنكىشا بهثتر است.
 امهناهكنه تا فما دا بها



اميز عثيرى


با انكاد ديكرى




- بغهر

كفت: فكى ندى كنم بنوانيد معاومت كنيد.
كنتم : اكـــر منظورت ششسنشوى هغزى است ، بس هـرا م
ـ خوب شد كنتيد. بعد از اين ششكنجه شهـا را بهباريس
برمىكردا نيم •




وجود نداثته باشد
قتل سوكرد لىتان و سروان والكود را كـ فراموث نكرد.ايد.
 نهفراهوث نككردمام خيلى هيزهاى ويكرهم ثست كه نمىتوانم فراموث بكنم كنت : ولى از اين ماموديت نا تمام ، هیزى بيادت


بر گثت بيش هن وكفت :
ـ راسنى يادم رفت بكويم آقاى زيلمبي دوست عز يزت بـا دـا
مامورين زير دستش شب و روز در جستجوى زآو هستند و از

 كفتم : >الا كو رتراكمكن ، نميخواهم ديخت وقيافهات را به بينم خنديد واز اتاث بيرون رiت دوءمود هسلع هم بدنبالش


 اذششت سرما بيدار شدم . هوای اطاطاق سرد شده بود . . با وارد كردن هو ای سرد بداخل|تاق ، يكى ديكر از از ششكنجههايشاندا
 از جـا
 ولى بيغايده بود . مثُل اين بود مرا دو در سرد خا خانه كنا كاشته باشند


 بامايم شروع شد و بعد بى حس شـ شدم ونتى لاى یشمانم راباز كردم وديدمباوسايل الكنرو نيكى دارند مرا ماساز هـدهند وند

اميرعشيوى



 نزديك شدو كفت : برای امضای آنورقه هنوز هم وتت هست .
.
كفتم : ديـكر نمییخواهم داجع به آن وریَه با من حرف بـ،
ناكهأنحالتى بهن دست داد كه با دشت بصورت او زدم
 گافت : كارثّ نداشته باشيد . و هدا نطور كه نكاهش به من بـ بود لبخخندى بروى لبا نش آورد سيلى هحكهى به صودتم زد كهتعادلم

را ازدست دادم .
بعدرو كرد به آنها وگغت ! بيريدث . مرا به اتاقديكر
 نشسته بود ند . باذجونى هنتها دو قالب ديكى . منهم سمى مى كردم همان جوابهارا دو در قالب جديدى تحرو يلشانبدهم روث مـى كردند
مردى كه, دفعه تبل از من بازجو دونى كرده بود ، ا نتظار

 كن: : بيخود منتظر بوديد .

كغت : از آن ورته عليه شما استهاده نـى كنيم • فتطاز اذظظر احثياط است






 آن موفع نه خودتان را مىشناسيد و نه همـكاران ودوستا نتان انرا















اعير عثيرى



 را كه براى غنالخوددن من روشنكرده بودند، خاموثّ كرد ند.






 همان سئوالات خسته كننده ;-كرار شُه و دومرتبّ مرابه همان سلول بر كرداندند . جند دقيقه بعد دكنر زآكارى با مرد جوانى وارد سلول



 مى مهمهد 9
از شنيدن اين حرف . يشنم لرزيد . منظودش رافهميدم مى موابتند T آخرين شكنجهدا كه شسنشوى همزی بود ، درباده هن انجام بدهند كغتم : بله مىفهمم ، زودіّر اذ اين هنتخارثّ بودم

YG4
خون و تصوير
 من اذ كغ اتاق بلند شدم . وقنى مى درَواستمراذ در اتاق بيرون بروم : دكتر زاكارى كفت .

جوابى ندادم و در مبان دومأمود اذ اطاق خارجشدم
 كددر آنجا ديمه بودم . خیلم فرق داشت . دكتر زاكارى بسه من نزديك شد وكفت : .

اين كاردا بكنند . جوابى بهاو ندادم به اثاده او سه نفر مرا از روعزهين
 متاومتدر بر ابر Tنها بيغايد. است ، سعى كردم خودرا ازحنـك
 مريع مرا به پشت خواباندند و دست و هاهايم دا با كمر بند

بدتخنخخواب بستند . .
 ك بابداين آخرينشكنجه دا هم تحمل كنم . ولم زي زيادامهيدوار


مىثود . فرياد زدم : شما جنايت كار هسنيد .

 مخصوص اين شكنجه است .

امير عشيرث



كفت : بس شروع مى كنيم •

از كنار تختدور شد . كهى بعدبر گڭشت سر نكع بزد

- در دسخش بود

كغت :
ـ كادمان را با تزديق اين مايع بـبدن شها ، شــروع
مى كمنيم
هى ددا نستم مايع درون سر نكت جيست . تركيبات الايديم ينتانول، بود . براى شستشوىمغزیا|بنذا أين تركيبات داداخل
 ينناتول نزديقنیى



 كه بروى لبا نش آورده !ود ، گفت : نك مى مكنم بدانيد ايـن

 با خنده كو تامى كفت : الطلاعاتتان در اين زمبنه خيلى

زياد است . ايكاثي شما دكتر مىشدبد . با كبنه و نغرت كفنم : تو شرف دكترى دا هـ م از بين

برددنى • عنوان قداب با جناينكار بيشتر به تو مى خورد ، ; ركنر
كنت . دبكر تهام شه .



 وفنى سوزن را اذ كوشت بازويم بيرون كشيد ، كفت ان







 من اذ شدت ناراحنى تا








صداهای قبل تكر ار شد




 فرياد زدم ؛


 كرفته امست كه من اين شكکنجه مر كبار را توانسنهام تجحل كانـ باز صداى Tان مرد را در ذنای اتاق شنيدم كى كفت : تو رالمين نيستى . كذشتهاى نداري

 صدا كنيد

 داشت بعد وانهود كردم كه بهحال

 هـى
ولى هن كه واiiهودكرده !ودم !بهوش شهمام جوا بیىدادم

 بالمايم را باز كردند و مرا بروى بر انكار كذاشتند و حر كت







 ميكردمكه يكىدو نغردر T نجا هستند و منتظل ند كه من ازح

اغها خادجشوم .

 لحظد بيعد . بايد حالت بك احهق دا ميداشنم . اكر غبر ازاين

عمل ميكردم، خودم دا لوداده بودم.

 حالثان خو بست ؟
...
. كنشنواى ندارم
 كتم: نه، شـا اشتباه هى كنيد .

. T ـ
 داريد 9





 فراد هیا فته .
هيج فُكر نهيكردم كه بنوا نم درقالب يكا بكاحوق فرو بروم








 الزT نجـا T Tهده بودحر كت همدادم م
 از نظار واكنش غمل جراحى تاحت مر مراقبت يشديد قراد مبدهد ،




 مى مكرد ند



 خودثان را به هلبس بينالمللى نشان بدهند .


 دهايق انططراب تنها آرذويم اينبود كه مرا سوا سوار كشتى بكنند و










المر تسنيرى


 مثل خوددن، خوا ابدن ونظبر آنهـا







اصلا چنجرهنى به خارج نداشت .
خنددقْقه يشنم را به ديوارتكبه دادم، و و بعدهما نجا، كـف
 خوابيدهام. ناكهان مداى مردى را بالاى صرم شنيدم كه يشت سرهم مىكنت :
 صدامي دا مىشنويد آقاى رامين... نكــاهكنيد. من دوست شما -شما هستم
من همتجنان خود را بهخواب زده بودم وكـنزينحركتى


 بود. كنت: باشها مسنم Tثاى دامين. ما الان درِاريس هستيم •

دوست ثما Tقاى فيليب مبخور اهد شها را بيبند
ممانطور كه نكامم به او بود. دستم دا با به مميانمو هايم ايمبردم



رامين... بلند شو بنشين. مكر نهى مثنوى .
 دو ختهثده بود. دراينحالال حنى سرم دا بجانب ائبا او بر نكردا ندم



 . Tنها جندكلهواى باهممحربتكرد ندو بعدمرا تنهاكذاشاشتند دو بارهبالكهايمبرو يهمافتاد. ولى اينى باد

 ميرسيدك T Tنها Tزمايشات ديكرى در مودد من انجام خور اهو اهند
 كرفت است ...

آزمايشات بعدى براى آنها وع-ن دضايت

 خوشهالى من اذاين بودكه توانسته بودم نتش كسى را

العير عشيرى
 عهده اين نقش بر آمده بودم .
 شستشوى هفزى من كذشنه است. حتى دوز وشا وشب ديكر بر برایمن

 دود ازTنجا آزادكنند ... صر انجام ساعت آزادى فرارنسيد. دكتر یزأكارى، و دو



ميخواهيمشها را يلاديس بيريم


 مبكردى
به اوجوا بى ندادم.دكتر رزاكارى، كن معلوم بود درمورد -ن هـ كاره امت وهنوز ابتكار عمليات عليه موا دردستدارد، !


 كه من درعمق زمين ذندانى بودهام، و بهمبن دلبل نمى توا نستم
 سرعت Tمانسور دا بازما نى كما درTن بطـفبالا حركت
 خون و نهو ير















اورا ششستشوى مغزى داده بودنه. جالب بود .








اميو عشيرى
 حفظ ميثد .


 بردند. دركابين كو جك
 دكنر زاكارى داخل كابين شد ورو بـروى من ايستاد. ـــرسيد

مرا ميشناسيد
كنتّ: نه. شـهاكى هستيد .
خنديد وكغت: اكَـاشتبا. نكنم، شها بايد Tتـاى رامين

گفتم: منآتاى دامين نيستم
ـ آقاى فيلبي راكه منشناسيد.

ـ از ازفوسترومود يـ خبرى ند

- ا اينهاكى هستند
.
كنتم: من دوصتى ندارم ،
هرسبد: اسمتانْ حيست .
- نمىدان

ـ شما ايرانى هستيد، مكـرنه 9

- ايرانى '.

دكت رزاكارى، آخرين آزمايش راهم درموردمنانجالد






 بياده كند . البنه بايد تا شب بعد منتظل ميهاندم • بعيد بنظر


احنمال قوى دوذ و شب بعد هم در داه بود . با اينكه ددكايين تنها بودم • حالت تبافه و حشمهايم را عون نمى كردم . روى صندلى نشسته بودم • حتى به اين فكى


 بكشتن میداد .
بس اذ صرف شام خــوا بيدم. • وقتى بيداد شدم ، سعى








امير عشيرى



خودم دا سبي مى كريم م . .


 برای آخرين بار ، آن سوبكذائى رابه خوردم دادند آد.




 بود وتتى قابق بردوى آب قرارگرفت آن مرد قالاب جرثقییل
 ششوع كرد به صادوزدن. من آن سرقايقن نشسته بوجم وحیراغها






ر را نديدم
كسى كه مأموح رساندن من به ساحل بود ، قايق راكنار السكله جو بیى نكهداشت ومرا بزحمت بروى امكله برد • وبى T Tنكه حرفى بزنه ، سوارقايق شدكه به كشتى برگردد .
 دادم . و به كشتى نكا.ك دو دم كه در تاريكى فرو دفته بود . من محل آنر ا تشخيص مىدادم









 هنوز بـه شهر نرميده يودم ، كــه روشنانٌ

 نتديك مىشد . و وقتى به من دصيد ، تو تفكرد . دو نغراذآن
 مراكرفنتند و بطرف اتومبيل بِر دند و وند


 ك دومر تب ممان حالات سابق دا به . خودمكرنتم . . . مرا روى مندلى عتب اتوهبمل نشاندند • يكى از آن دو

امير عشيرى


 . كغنم : من دامين نيسنم
 باذى ميكنى ، حرفى نيست . ولى حالا ديكى لازم نيست ور واين
 به ما الطمبنان داشته باثى هـهو


 اين تيجه رسيدمك مهكن است از قماثى اينها باشد .كم كمتمغيه
仿
 گֹنم : بله ، خوب هسنم • او و هـهكارانش خنديدند مردى كه بغل دست ران اننده
 نهى خواهد احنياط را از دست, بدهد. بهن, است داحتش بكذاريم آن مردكه سدت راستم ننشسته بود و نسبناا جــاق بنظا
 بإيد طـى كنيم .



الز دوسنانث مـتميم ، بعد وارد مصحبت شويم •


 سرى اسفبدء معلوم بود . آنها مر مبكروفيلمهاى اTلليس، را مى خوى امستند . مبارذه جند جانبهاى دركرفته بود ، امـا با براى

جيزى كه معلوم نبود در اختبار چهكسى است . اتومبيل با سرعت بطرف ياريس بيش ميرفت . آن مرد

ميكارى آتش زد و ميان لبان من كذاشت وكفت : - برای دفع خستكى بدنيـيت . هر وقت به مان الطمينان



. هيداكر هـ ، ككك كند



الصرادى نداريم كى شما بدا نيد و و
و باز مكوت برقرار شـد . تهام شب را دا دوراه بوديم . .
 مرا از انومبيل بياده نكرد ند . آنتاب تازه بالا آلا



اميـر عثهِرى


 حثـهايم دا با آن بوڤا نده يودند .


 קָندخيابان كنشت و
 بردتد. در آنجا عبنك را ازجشمانم برداءشتند. اتاقى بودبا واثاث لوكس و راحت . مود نسبتا جــاق كفت : بغرمـاتيد بنشينيد آقاى رامين
-ووتَى ديد منازجايم تكان نمىخودم، دستم را كرفت و

 الطمينان داشته باميد .
مود جوانى كهكت وشلوار خاكسترى تير•نىميوشيله بود،
 Tانها ترا شستشوى مغزى دادعاند .
كنتر: من هيزيى نمىدانم •


بار ماتر 1 شستشوى مغز ى ميدهيم
 كنت... بعد روكرد بي منو بز بان فرانسوى كنت: خيلى خوب

خون و تصوير



 داشت آنها عكس العهل شديد و جبران نايّذري

 مشكل بود

 كه مدتهابود د نكعآنرا نديده بودم. با بى بیبرى منتظر دسيدن
 بسر اغم Tهد و با لحن دوسنانهای كغت: اميدوادم به شها خوث كنشته باشد . حرفى نزدم . كفت : كارى نكنيد كه لحن دوستانه هـا عوه شود
بعدازجندلحظه مرا تنهاكناشت

 داتت بطرف من آمدو كفت :


كنى. Tد Tמكار كشته و تو



امير عشيرى


 فراموڤ شده .
 ر| شنيديد ؟
كفتم: بله، شنيدم. حالا بايد از ایشان تشكر كنى •

 بإيد Tآنر| انجام ميدادم ، نبايد ميعذاشتم ترا شبستشوى هغزى
-دهند ، حون
حرفش وا قطع كردم و كفتم : چون فكر هی كرديدو جو د
منبرای سازهان شهالازم امت .
 كنيم • منظورم داكهمىفهميد ؟
 كاركنيم • اين مهم امت
د كترزاكارى كفت :واسِلو ف خودش ترتيبكادرامىدهد



 را بصودتمكشيدم و با خنده كفتم : بله : حق با ثماست .د يشم خیلى بلفند شده. داسنیى ، امروزیه دوزی بود ؟
 روز ازز ندا نى بودنشهاكذشته .
 ميان ثها باشم

 آزاديد مىتوانيد به اداره خود


 كغتم : شها واقعاأ مرا مىترمانيد زاكارى كفت : نه دوست من . تهديدى دربين نيست .

مذاكرات


 نجات داديد زاكایگنت : قبول كن كه نجات تو از چنك Tنهـا كار آسانى نبود T Tسته سرم دا تكان دادمو كنتم : بله ، كار خطر نا بود كه يك اشتباه از طرف من به قيهت جان هردومان تها تهام مثـد ولى شــا ازكجا مىدان نستيد و الطمينان داشتّيد كـهـ من


خخده كو تـاهى كـردد و گفت : بـ مأهور زيردستى هثل تو بايد اطمينان مبداشتم • جدأ خيلى خوب با بازى كردى
 اشثتباه مىأنداخت . توعلاوه براينكه مأمود كار كشتهئى شناخته

شدهُ


تاتريا سبنها رابرایایخودم انتخابكنم ؟!
 مأموريت ناتهامتان را بـ آخر دسانديد ، آن وقت مى توا نيددد
 روكردمبه زاكارى وبرسبدم: داستى ، شها در باريسجه

مى كنيد 9

- برای ديدن شما Tمدم
_ نكند براى هميثه. بهكار خود در سازمان ا⿰氵دهاكزدد خاتده دادمايد ؟
كنت : حطور است راجع به اين هـوضـوع محبتى نكنيم ${ }^{9}$
كنتم : بله ،حق با شها است. خيلى حيزهامستكهنبايد - براى هم مطرحكنيم

واسيلوف گُت: هـا برایشها احترام زيادى قائل هستم. ــ
 شها بايد ايناحترام دا برای دكنرزاكارى قائل شويدكهمرابا زبردستى ازهنككTنها نجاتداد .

زاكارى كغت : منوظيغهام دا انجام دادم .
 ماندو حالابايد دو مرتبه از صغر شروعكنه . البنه وقتى آتاى واسيلوف مر خصم كـد ند . حونا ينطود كه معلو م است، منز اندا نى

ايشان عستم •
واسيلوف گنت : شها زندانى ما نيستيد آقاى دامين .


 . هيز مى خواهيد با منصحبت كنيد زاكارى دصتش را هطرف من آورد ـ درحالى كه دست

 باشی
درحالِيكه لبخندى برلبانم بود و به او نكا. می كردم

 صودتكرفت .
زاكارى از من و مهكارا نش خدا حافظى كرد و باتغاق
 بود كنم

بدنبالاو براه انتادم . او موا به طبته دوم ماختمانبرد

المير عشيرى
病


尾 با
 ．

隹 ناز انو




 انا
 ．


 －

خون و تصوير







 سرى هـخالف هم شب روز در تیعيبآن هستشا








 دوسانانث بود هن انرارها



 پايان جلد اول

از نويسنله اين كتاب"

J1:, ro
n $r$.

- ro
c $r \Delta$
c $r$.


促

Clectan- $\Delta$


- 9. (ala
- ra نـر - - -
cr. $r$. 9
c 9. (alar)
c 9. (alar) 11





c ro $\quad$ c


r 9 - (ular) cijgs jus. -r.
ن

6 ro

خونوتصوي

ز:ب جاب
ت

