

## 



WWW.HONARIST.COM
تربمهُ : هوشيارْزمآزما

اين كتاب توسط تيم بوكيها اسكن و بصورت رايكان منتشر شده است WWW.BOOKIHA.COM

اینام تو بهترين سرآغاز جكونه اخلاقجنون مى
 "سازمان 'آدمكشان" انتشار يافت. كتابى شكفتانكيز و عنوانى بحثانكيز و

محتوايى جالبتر كه كمتر شباهتى با ساير آثار ويسندهن داشت .

 آسيا " رومانى با حال و هواىهاوايى بود . اينك پنجسال از تاريخى كه سازمان

در IV دسامبر 1911 بيكى از مسئولان مجله هفتكى "ساتردى ايونينك


 نقطه پايان بآن كذاشته شود . علت اينكه اين داستان را بهمين شكل برايت

 در داستان وجود دارد و دلم ميخواهد كه سرنوشت زوج جوان بان با خوبى و خوشى همراه باشد .
اين اثر را پيش خودتان نگّ آنهداريد و بعد از مطالعه نظرتان را اعلام كنيد



 بالتيهور لنكر انداخته بود بسفر بيردازند . با اينكه نويسنده اميدوار بو بو كه
 مناسب قرار نكرفت هرحنـد در آن مدت توانست عصيانگران السينور و دره ماه را باتمام رساند جك لندن كه تا Tن زمان كرفتار و بندى الكل بود با تصميمى يولاديت تصميم به ترك اعتياد كرفت و یس از اينكه زنجيرهاى ابسارت الككل را درهم
 برد اخته بود .
یس از بازگشت از سفر تمام هم خود را وقف نوشتن كتابى درباره اعتياد



كه حتى در مكاتبات خود نيز از آن نامى بميان نياورد .


 دولار گرفته بود . بد نيست بدانيد كه همين نويسنده بعدها از نويسندكان معروف امريكا شد و با نام سينكلر لوئيس آثار ارزندهاى به جههان ادب عرضه كرد و حتى در سال or 19 موفق به دريافت جا يزه نوبل كرديد. بهرحال مسلم اين است كه جكلندن سرانجام در اين كتاب بجاى
 ميیردازد و از آن يك قصه فلسفى و اجتماعى مى سازد و پیام هاى خود را

$r$
ازنظر محتواى غنى وغـميق د يالوگکها دست كمى از مناظر ههاى فلسففى سقر اطو بارانش ندارد ، لـيكن هرخوانتـده بقدر فهم و معرفت خود ازگفتشها درك فيض ميكند و اين همان منظور جكلندن است كه سعى در تحميل عقايد و نظريات خود ندارد . اما در طرح داستان اين نكته را بازگو ميكند كه اگر كروهى روشنفكر هرج و مرج طلب بخواهنـد نظام جامعهاى را سر نـون كنـد و بالفاظى و فلسفهبافی پوشش بظاهر معقولا هـاى برافكار خود بـكشند ، چه سرنوشتى در انتظار آنان خواهد بود و يا اگر حكومت بـدست تروربستها بيفتد جامعه بشه مصايبى مبتلا خواهد شد و بالاخره اين سئوال مهم درمقابل خوانـنـه هرار

 خود را پیرو اخلاق هم ميداننـد و معتقدنـ كه دُيا بـون نظام اخلاقى از بين









 شرهیز از كشنار حیوانـا




فاجعهاى كه جنددهه بعد بدان گرفتار خواهد شد ، هشدار ميذهد ولى







## .WWW.HONARIST.COM

برای دانلود تمامى كتابهاى جك لندن به سايت هنريست مراجعه كنيد.


هنگامى كه در يك جامعه طاغوتى اخلاق جنون ميكيرد

 ترور تصفيه نمايند . ماجرا بههمينجا ختم انتم نميشود و جك
 سازمان خود را براساس فردكرائى و فاشيس

يوحى عقايد شان را آشكار مى سازد .


 دلربايى و زيبائى آكاه بود . باريكانداندام و ورزيده و و چشها
 اتاق را ميكاويد - هماهنگى كامل داشت












$\gamma$
مرد بسوى كتابخانه رفت و عالمانه كتابها را كه در قفسه رديف ريف ثده








آندريف و كونچارف و داستايوسكى نيز كرديد .


 كتابها كرد . كتابى كوجك با جا جلد قرمز نظر












- تعجبآور نيست كه اشخاصى حون شما براى انجام كارها يشان بمن

 آنكاه لحن صدايش تحقيرآميز و خشن كرديد و و ادامه داد :







 نجيبانهاش آشكارا از قدرت مغزى كه در ميان كرفته بود ، حكايت ميكرد . انگليسى را با چنان اصالتى صحبت ميكرد كه تاحدى شنونده را ناراحت ميكرد و لحن صدايش چنان يكنواخت بود كه كو كوئى هيج تغييرى در كلامش









_ شما " ايوان دراكو ميلوف " هستيد؟ - مرا با اين اسم مى شناسند . شايد هم اسم و رسم ديكرى داشته باشم همانطور كه ويل هاسمان نامى است كه برازنده شما است . من شما را وا مى شناسم • شما منشى گروه " كارولين وارفيلد " هستيد . من قبلا " با شما در ارتباط بودهام . فكر مىكنم كه لانيكان نما ينده شما بود بود آنگاه موهاى تنكش را زير شبكلاهى سياه پنـهان كرد و نشست و با لحنى

خشك كفت :
ــام اميدوارم كه شكايتى از ما نداشته باشيد !
هـــا سمان شتابان ويرا مطمئن ساخت :



اين آقاى مكدافى رئيس پليس است كه. . .

- بلى ، او او را مى شنا

هاسمان با لحنى غضبآلود فرياد كشيد :

- يك وحشى تمام عيار ، يك حيوان درنده . او دائما " رفقاى ما را نابود ميكند و بهترين ياران ما را از بين برده است . با وجود اخطار اخارهائى كه




خواهرانمان توى سلولهای خود دارند مى پـوسند . در تمام مدتى كه هاسمان داشت نمونههاى مصيبتى را كه بر بر سرشان آمده بود فهرستوار برمى شمرد، دراگو ميلوف با وقار تمام سرش را بـ عـه علامت



با تنى بيمار در آخرين روزهاى زندكى مدت ده آ سال محكوم باقامت در زندان سينكسينگ شده است . آخر چرا كلمه "حرا" را با هيجان بسيار فرياد كشيد و خود پاسخ آن را را با لحنى آرام داد : " براى هيج! "





 است و باين علت تصميم كرفتيم رفقاى زندانىمان را بـدون دفاع در زنـدانها

$$
\begin{aligned}
& \text { بكذاريم و در اسرع وقت پول لازم را جمع آورى كنيم } \\
& \text { دراكو ميلوف بآ رامى كفت : }
\end{aligned}
$$

- 

مطمئن شويم تصفيه و حذف از نظر اجتماعى موجه است .
— مطمئنا " .
دراكو ميلوفٌ بىاعتنا به مخاطبش كه بيصبرانه مىكوشيد تا رشته كلام وى را قطع كند با آرامش حرفهاى يك حقوقدان ادامه داد :
 نظر جامعه، مرگ مكدافى فوزى است عظيم و موهبتى است عظم استى و كارى است مشروع • من او را بخوبى مى شناسم و از فعاليت ها مايش اطلا
 آن صحبت كنيم
جنبه مثبت است ؟

11

- در اهئ صورت ، مبلغ برداختى را عينا " مسترد مىكنيم . فقطمبلغ ده درهد برداختى بـعنتوان هزينه نتحقيق و كميسيون برداشت خواهد شد ـ ا اين جزو مقررات ما است. هاسمان كيف بغلى پر از يولى از جيبش بيرون كشيد . ليكن حركتى ترديدآميز داشَت : _آيا تمام مبلغ را باید يرداخت كنم؟


ملامت در لحن صداى دراكو ميلوف وجود دا.شت . - يعنى فكر مىكردم . . . اميدوار بودم . . . شما هم شخصا " مىد دانيد كه

آنارشيستها مردمان بى پولى هستند .

- بهممين دليل قيمت نسبتا " متعادلى برايتان در نظر كرفتدام . فكر




 براى كشتن مكدافى حداقل به پنجاههزار دولار مىرسيد .
 مىكرديد ؟
 دولار خرج برمى دارد . براى شاهان درجه دو و درجه سه بين هفتاد و پـنج

تا صدهزار دولار تمام مى شود . ها سمان زيرلب كفت









 و خودتان را لو. داديد . سلاحهاى موردعلاقه شما هميشه ديناميت ايا اسلحههاى جـهنمى بوده است كه غالـو البا" تصادفى و اللهبختكى عمل
مىكند . . .

هاسمان اظههار داشت :
-
رئيس سازمان آدم كشان تصديق كرد :
روش، كه احمقانه و درعين حال خشونتآميز است ، زندكى ماء ماء مورانم در

 مىداد ، من دهدرصد تخفيف برايتان قائل مى شدم و بـيست و پنـج درصد تخفيف براى استفاده از تفنگ بادي . آنارشيست جواب داد :
 ما بايستى خونين و مالان بشوند .

- در اينصورت تخفيفى هم وجود نخواهد داشت . آقاى هاسمان ، شما امريكائى هستيد ، اينطور نيست؟

Ir

- بلى ، زادكاهم امريكا است : بـحه سنت زوزف ميشيكان هستم . نجات خواهيد داد . رنگ از روى هاسمان پريد : - نه ، نه، ، سازمان شما بسيار مجهز است آقاى دراكو ميلوف . علاوه بر آن من . . . اوه. . . . داراى آن قدرتى كه يك موجود انسانى را بكشد، و خونريزى بكند ، نيستم مى بينيد ، اين يك مساله ذهنى است . اس الـ الم را
 قادر بانجام اين كار نيستم . خلاصه عرضه اين كار را ندارم ، همين وبس . . . هيج كارى از من ساخته نيست و حتى مكسى هم را نميتوانم بكشم . - عجب اينكه شما به كروهى تعلق داريد كه نطفهاش با خشونت بـسته شده .
 فيلسوفند و آرامشطلب، خوشم نمىآيد و بعنوان مثال از دار و دسته "مارتا براون " هم كه مىگويد : " اءر سيلى خوردى، كونه ديكرت را هم
 دراكو ميلوف سخنش را با خشونت قطع كرد :
- حتى اكر توسط شخص ميانجى اين كار را بكنيد انـي هاسمان سرش را به پائين انداخت :


 باز هم به چانه بازاری پرداخت :
 اينـها در نتيجه فداكارى و ايثار دهدها رفيق .ما بوده است كه

كدامشان حقالسهم سنگينى قائل شدهايم . آيا امكان ندارد - اوه چططر


تمام عيار است
دراگو ميلوف سرش را تكان داد :
ـ خير . اصلا" حرفش را نزنيد . شما توانستهايد بـهترين تخفيف را از
.
هاسمان سماجت كرد :

- ولى با يك بمب؟ هر دو تا را يكمرتبه سربهنيست مى اكنيد ا

 مورد تاييد قرار كيرند . حال اكر ایر باين نتيجه رسيديم كه مرگ او از لحاظ

اجتماعى مشروع و موجه نيست . . .
هاسمان مضطربانه پرسيد :
_آنوقت ده هزار دولار ما چه می شـ شود ؟
 مسترد خواهد شد .
_اكر موفق به كشتن او نشديد؟ ـ در اينصورت تا يك سال فرصت خواهيم داشت و بعد از آن شما وجه پرداختىتان را بعلاوه پنج درصد آن دريافت خواهي
 درآورد . هاسمان نيز به تقليد از وى پرداخت و از فرصت استفاده كرد و
پرسيد :
-
 خواهد شد؟

10

- همهحیز پیيشبينى شده است. فرد مسئول شاخه شيكاكو رشته عمليات را تا ورود رئيس شاخه سانفرانسيسكو بدست خواهد كرفت . سال كذ شته ما با حنين موردى مواجه شدیم . آيا "بورگس " را بخاطر مى آوريد؟ _ كدام بورگس؟ معاملات را انجام داده و به توافق رسيده و طبق معمول حقالعمل را هم دريافت داشته بود . بـديهمى است من هم نـو نـر موافق خود را با با انجام عمليات اعلام داشته بودم . وليكن دو حادثه غيرمنتظره اتفاق افتاد . بوركس در اثر تصادف راهآهن بقتل رسيد و ماءمور ما هم بواسطه ابتلا به





 ميشد . دراكو ميلوف لبخندى زد :










ما بهیيع عنوان قابل نقض نيستند . موافقيد؟

 دراكو ميلوف لحظهاى انديشيد :
 سادهتر صورت مىكيرد . مردان من، بكار خودشان واردند. . روز خوشى برايتان آرزو مىكنم


## WWW.HONARIST.COM

" r"

يك هفته بعد، ساعت سه بعد از ظهر، سرز كتستانتين، در معيت مدير موء سسه بزرى وارداتى روس " س .كنستانتين و شركاء " از محل كارش بيزون


 شخص ايوان دراگو ميلوف است نه سرز كنستانتين . درواقع او همان ايوان دراكو ميلوف بود كه يپت فرمان نشست و بطرف

 هنگامى دوباره براه افتاد كه تيترها و سرمقاله روزنامه را كه در باره حاد

قتل رئيس پليس شهر مجاور مكدافى نوشته بود بدقت مطالعه كرد . آنكاه روزنامه را كنارش گذاشت و در حاليكه بر چـهرهاش حالت غرورآميزى نقش بسته بود براه خود ادامه داد . سازمان تحت سرپپ رستى او، ا اين بار نيز ، با قدرت و كارآيى بسيار عمل كرده بود . تحقيقات در نـهايت سادكى انى انجام
 سرر كنستانتين يا همان ايوان دراكو ميلوف در دا حاليكه تبسمى بر لب
 قرار كرفته بود ، توقف كرد . لبخند او بيشتر بخاطر شادمانى و رضايت باطنى
-
T آنكاه نازبالشى برداشت و با حالى تهديدآ ميز بطرف عمويش پيش رفت :




ـ خوب شد ! . .
كرونياى برآشفته و سرزنده ، سلاحش را بزمين انداخت و دست عمويش را
كرفت و شروع به نكاه كردن آن كرد و كفت :

- من اين دستها را ديذهام كه يك دسته ورق را پاره كردند و سكمها

را خم كردند .
-
در حالى كه دراكو ميلوف خود را شل و وارفته نشان ميداد و خشم كرونيا را برمىانگيخت، د خترى جوان دست خود را بروى عضلات بازوى عمويش

قرار مىداد و فرمان صادر مىكرد :

- سفتش كن !

دراگو ميلوف ناله مىكرد :

- نميتوانم . . .

تلاش بيمهودهاى بود
-
انداختداند ! . . .
كرونيا در حاليكه با پا بزمين مىكوبيد تكرار مىكرد :

- ياالله سفتش كن . . . سفتش كن !

سرانجام دراكو ميلوف تسليم شد .كُونيا بمجردى كه احساس كرد عضلات زير دستش سخت و محكم مى شوند شاد و خرسند كرديد و زمزمه كرد :
$r 1$



-نميزد

- عموجان، ، شايد اصولنى كه بآن عقيده داشتيد، شما را از اين كار باز

مى داشت

 تو . كرونياى عزيزم ، هركز مايل نبودم كه بتو آزازى برسانم . اما صادقانـ بايد اعتراف كنم كه در اين سن و سال تو يك بربر و يك وحشى و يك دختر غارنشين و يك وحشى جنكلى و براستى يك البليس كوچك و يك مادهببر فاقد

خصال اخلاقى و رفتارى بودى و . . .







قلنبه شدهاى .




 خدمتكار با سماور آماده داخل اتاق شد و كرونا
مr مبارزه كشيد .

عمو بعد از رفتن خدمتكار سئوال كرد :
 كرونيا بعلامت اثبات زيرلب غريد . دراكو ميلوف به طعنه كفت : ـ د ختر محترمى بنظر ميرسد . قيافه خوبى هم دارد . كرونيا در حاليكه فنجان چای را جلوى دراكو ميلوف مىگذاشت لبخنـدى
: ز

- شما نميتوانيد مرا عصبانى كنيد . من باندازه كافى بزرك شدهام .

دراكو ميلوف سرش را تكان داد و با لحنى ترديدآ ميز كفت : - شايد من يك آدم رويايى هستم
 پيشرفت اجتماع كار میممى صورت ندادهاید و حتى انكشت كوچكتان را هم
. بلند نكرددايـد

در لحظه اداى این كلمات نـاهش بیىاختيار متوجه روزنامهاى كه مرى
مكدافى را اععلام مىكرد افتاد و نا چار لبخنـدش را فرو خورد .
كرونيا الظهار داشت :
ـ اين از اخلاقيات روسها است ! مطالعات و آناليزها و موشكافىها را
زير ميكرسكپ ميكذارنـد . ولى كارى به عمل و عمليات ندارنـد . اما من . . . در ا يندم صدايش لحن فاتحانه پيدا كرد :
ــا اما من ، جزو نسل جديدم ، يعنى اولين نسل امريكا ائى • دراگو ميلوف با لحنى قاطع و جدى كفت :
- ولى تو روسى الاصلى .

rr

 كدام قدرت برايتان باقى مىماند؟


 داد :
- من توسط يك واسطه پول پیيدا مىكنم، همين وبس. تو هم وكيل

قانونى من هستى
كرونيا با هيجان كفت :

- منـهم ميتوانم چنیين ترهاتى بـهم ببافم . شما مرا ضايع و تباه كردهايد . من تا بحال پدرم را نشناختهام . اين خيانت نيست با وجودى كه شما جاى او را كرفتهايد ، باز هم احساس خوشحالى مىكنم . پدر من....
 اينبار، بجاى ركبار ضربات نازبالش، بارانى از بوسه بر سر و و روى



د خترك در أو برانگيخته بود - سئوال كرد :
كه يك انقلابى تمام عيار بثوى و تخم اعنـادرى و و انهـدام در در صفوف مدافعان نظم

اجتماعى بیاشی
كرونيا با چجهرهاى درم جوا جـا

- بلى . . . من تمايلاتى نسبت باي داين كار دار داشتم

عمويش اظههار دا شت :



 دلخراش قربانيان اين سيستم كه ترا آنقدر آزار ميداد مرهم ميكذارى كرونيا دستش را بعلامت اعتراض بـران انـند كرد .
 مراكز دختران جوان و كانونهاى مادران جوان . . . يا مهيدودودى انى انحصارى در خدمت كار و فعاليت بانوان دان
 استثمار كنند .

- عموجان ، شما خودتان مى دانيد كه من مدتها است از فكر تاء سيس مهد كودك منصرف شدهام
كنستانتين سرش را تكان داد :






 نخواهد شد .
كنستانتين با هيجان برسيد : _اسمش جيست؟ - كی ؟ جی
ra
كونههاى كرونيا برنگ ارغوان درآمدند . عمو جرعهاى چای نوشيد و منتظر ماند . دختر جوان خونسردىاش را بدست آورد و لحظهاى با خشونت

عمويش را نتريست :
دار و د سته موكوتا هها است !
 دختر سرش را به نشانه اثبات تكان داد .
ـ قبل از شنبه چپيز بيشترى بـهتان نخواهم كفت .
.. .
كرونيا با لحنى كه اطمينان كمترى در آن وجود داشت زيرلب كفت :

- من . . . من باو اعتقاد دارم . . .

ـ نظرياتش را هم مطرح كرده؟
 دارد . . . . بكذاريد براى بعد از آشنائىتان. عمو سرث، مطمئنم كه از او



 انداخت و بسرعت از جا بلند شد : -


 كند - او خيلى كرفتار است. من فقط توانستم او را راضى كنم تا تعطيلات
 ميدانيد خيلى پولدار است. بنظر من فعاليتهاى او در زمينه اصلاح و



با كفتن اين حرفها ، سرز چس از بوسيدن گرونيا از خانه خارج شد .


## . WWW.HONARIST.COM

$" r "$

 او چاى ريخت و آنگاه به گپ



 -





 انتظار حركت از كشتى را داريد؟ دختر جوان غمكنانه زمزمه كرد :

اما هال سخنش را بیایان نرسانده بود :





 ميدان بسازند . يك جنك وحشتناك و و تمامعيار دركركرفت . نتيجه چهـ شد
 آنكاه شانهمايش را بالا انداخت و و جرعها ها ها



 بهيحوجه حاضر نيستم در يك رثيم سوسياليستى زندكى بكنم . اين رثيم ديوانمام ميكند وينتر هال با لحن آرامى برسيد :

سوداكرانه فعلى را ترجيح مىدهيد؟





يرنشاطى از سر كرفت :

- بجه علت در شب شور و هيجانات بزرى اينطور جدى باشيم؟ جرا از

شهر فرار نكنيم تا كمى هوا بخوريم ؟ - چرا نمىرويد؟ _

- منـهم گرفتارم

هال خاموش شد . جههرهاش حالتى انديشمندانه و جدى بخود


 كرونيا با شوق بسيار كفت :

 سهتائى يك كانون دوستانهاى بوجود مىآورديم و يكهفتتهاى كنار همديكر زندكى خوشى داشتيم . وينّثر هال سرش را تكان داد داد .

 بروى كارى گذاشتهام كه ما هما است بفكر آن بـ بودها









كرونيا لب ورحيد و حالت قهر مطبوعى بخود كرفت ليكن مرد جوان كمترين توجهى باو نكرد . دخترى براى اينكه او را متوجه وظايفش بكند
اظهار داشت :

- واقعا " كه شما از لطف و محبت فراوانى برخورداريد و بايد از اين امر


 روزنامه را نشان داد و كفت : - معذرت مى خواهم كرونيا،، تا چشمم باين خبر افتاد ، همه چیيز از يادم رفت . بدليل اين تيتر است كه من آنقدر كرفتارم و بايستى در نيويورك بمانم • باين علت است كه فقط ميتوانم تعطيلات آخر هفته را با شما باشم درحالى كه خود ميدانيد چقدر از صميم قلب آرزوداشتم تمام هفته را با شما بكذرانم
كرونيا با لحنى ترديدآ ميز كفت :
 شهرى ديكر از پا درآوردهاند ؟ نه ، . . . واقعا " . . . نمى ایفهمم . كردهام ، سوءظنى كه از چند ماه قبل به يقين تبديل شده است و باين علت در جستجوى سرنخ قضيه برآمدهام تا بتاهوانـ سازمانهاى جنائى موجود در ايالات متحده يا در خارج را قطع بكنم . در

 عمارت "فيدلتى " بیائين پرتاب كرد بخاطر مىآوريد؟ من و او بسيار با هم
 هيج دليلى براى خودكشى نداشت . تراست فيدلتى از رونق كامل برخوردار
$r$
بود و شركتهاى ديكرش نيز هيچچیک ضرر نميدادند . در خانواده هم فرد

 خودكشى اعلام كردند . از ضعف اعصاب و بيمارى لاعلاجى كه درد كشندها نـا بوجود ميآورد بكرات صحبت كردند و الظهار دا شتند كه مبت اع

 كامل داشتم و خود شخصا " اين مساله را از زبان دكتر ش شنيدم . اين قصم


















هــــم ميتــوانــم از آنهـا نــــام بــبـرم : ليتـــل رئيس ليس ور ور









 عذر مى خواهم ، كرونيا . . . ابدا برم



 آنارشيستى شويد . باين خاطر بجانب شما آمدم تا مراقبتان باش اشم آن ماندكار شدم چون بهـا شها يكى از زيباترين و لطيفترين آنارشيستهاى دنيا
 وضع مسكن را برايم تشريح مىكرديد . . . الـي كرونيا در حاليكه دستهايش را از دست هال بير بيرون مىكشيد ، خند دكنان كفت : جالب است.
ra
-


 وبس. هيه كارى از ايشان برنميآ يد و بـجائى نخواهند رسيد و بىجهت خو را به آب و آتش ميزنند . البته مقصودم گرودهاى خشن و تجاوزگر است . در باره طرفداران تولستوى و كروپوتكين، بـهتر است بعويم، فيلسوفهائى
 مابقى هم داخل آدم نيستند . ملاحظه مىكنيد كه اين جنايتها دار داراى ابعاد متفاوتى هستند . اكر صرفا " مشخصه سياسى يا اجتماعى داشتند ، ميشد كفت عوامل سازماندهنده آن را مشتى جوان سرخورده و نوميد تشكيل ميداد . ليكن جنايتكاران بهمان نسبتى كه محيط تجارت را بلزره درميآورند ، مراكز عيش و نوش را هم از دم تيغ بيدريغ ميكذرانند ، رفتهرفته دارم باين نتيجه ميرسم كه بايد ترتيبى اتخاذ كنم تا با سازمان تماس بكيرم . اما چطور ؟ بخا بخود مىگويم فرض كنيم ميخواهم كسى را بقتل برسانم : در اينجا ناتوان مى شوم
 نشانىای از آن ندارم ، تماس بكيرم • چس پاى استدلال من در اینجا مى لنكد . بطوريكه حتى استدلال مرا تحتتاء ثير مىگيرد : اصلا" دلم - نميخواهد كسى را بكشم

اماطـــولــى نكشيــد كه نقطهضع تئــورى من از بـين رفت، كابورن را
 آن هستم ) چندى قبل داستانى كه همان روز برايش اتفاق افتاده بود برا تعريف كرد . اين ماجرا بنظر وى اتفاقى عجيب بود ليكن به عقيده من رو



آن پائين پريد و بكنار دوستم آمد و در چند كلمه از او پرسيد آيا دلش
 دقت و پنـهانكارى انجام خواهد شد . كا شابورن بشنيدن اين كلمات خشمكين كشت و ميخواست مردى را با مشت بزند كه او بروى موتورش پريد و بدون هيحگونه سئوالى از آنجا دور شد . بـهرحال اصل اصل موضوع همينجا است : كابورن كرفتاريهائى پیيدا كرده بود . شريكش، ، ماتيسون، با با سوءاستفاده از آ اعتماد وى، مبلغ قابل ملاحظهاى از حساب كابورن بالا كشيده بود : كابورن ناراحت از عمل شريكث، دست همسرش را كرفته و باروپا رفته بود .جان كلام اينجاست كرونيا . نكته اول : آنهـا فكر مىكردند كه كابورن مايل است و و يا علاقمند به كرفتن انتقام از ماتيسون خواهد بود . نكته دوم : بدليل وجود جرايد و مطبوعات . اين داستان در حيطه افكار عمومى قرار مىكرفت .
گرونيا با شرارى در نگاه بانگ بركشيد :
 در مورد كشتَن كسى آشكار كنيد ، سازمان نيز طبعا " نمىتوانست با شما نـا تماس
بكيرد .

ـ كاملا" درست است . حالا ميدانـم چطور ميتوان با سرويسهاى سازمان كذائى تماس گرفت . خلاصه . مدتهها با ديدى تازه ببرزسى قتلهاى اسرارآميز ور احساسى پپرداختم و سرانجام باين نتيجه رسيدم كه قتلهاى مربوط به طبقات باصطلاح بالا بيشتر حول كسانى دور ميزد كه بنحوى شاي رسوائى شان ، بر سر كوى و بازار پیچيده بود .اما در مورد قتلهايى كه بمراكز



 كلوبها كفتكو بسيار بود . شايد جريان افتضاحآميز آواتر جونز و لانكتورن

## rr

هيواردرز را كاملا " بخاطر نياوريد ليكن در آن تاريخ در Tن باره قلمفرسائى بسيار شد
باين ترتيب باين نتيجه رسيدم كه سازمان جنايتكاران با افراد وا و شخصيتهاى دنياى سياست و تجارت و مراكز داد و ستد ارتباط حاصل
 بمطالعه وتحقيق در محيط كارم پرداختم وهموارهازخود می ثر پرسيدم دربين اين
 سازمان آدمكشان متوسل شده باشد . ترديدى نداشتم كه بعضى از اطرافيان من اقدام باين كار كردهاند ليكن بدرستى نميدانستم كه كدامشان دست بـر باين

 بتوانم خود را از شر د شمنانم خلاص او كنم ؟







نيز مرگ او را خودكشى اعلام كرد .




 همه خبر داشتند ليكن مرد رفتار زشت و نامطبوعى با ها همسرش داشت انـ

غالبا " حنان وحشيانه زن بيحاره را كتك ميزد كه دكترها از نجات او ناميد
 كذ شته ، طبق قوانين فرانسه ، نگڭهدارى فرزند پس از طلاق بعهرده مرد است. برادر وان كلاديس، بنام پرسى وان مارتين، يكى از دوبسان دوران كودكى من بود . در آن روزكار هم مدرسه بوديم . بسراغش رفتم و چنـد هفته بود كه برفت و آمد پرداخته بود ییم • سرانجام ، یی روز ، پس از مدتـها انتظار بآرزوى دل خود رسيدم و ا'و در آن باره با من بـكفتكو نشست .
 اكر اطلاعات بيشترى در اين باره ميخواست بداند ، بايد فقط با نوشتن كلمهاى بـنام "بينالنـهرين " در ستون پیيامهاى خصوصى "هرالد " تما يل خود را نسبت باين امر نـشان دهد . من از او خواستم تا بمن اجازه بدهـ هـر همه ابتكار عمل در ايـن مورد بـدست من باشد . پس از اینكه كلمه مفتاح رمز را در

 نداشت، زيرا معمولا " اينـها افرادى هستند بغايت بدبين و بىاطمينان نسبت بهمه چییز و وسواس عجيبى در مورد مراعات اصول پنههانـا ریى دارنـد . ولى من همين امشب با رئيس سازمان ميخواهم ملاقات كنم . كليه اقدامات لازم انجام

شده است . بعد . . .
كرونيا با اشتياق پرسيد :


- نـميدانم • هيع طرحى ندارم •
- ولى اين كار خطر دارد .

هال لبخند اطمينانبخشى باو زد .

- فكر نميكنم هيج خطرى داشته باشد . فقطميخواهم با آنمها يك معامله بكنم و بدانم كه آنهـا بحه نحو شوهرخواهر پرسى وان مارتين را كشتهاند .
rq
معمولا " ، هيج سازمانى ، مشتريان خاص خود را از بين نميبرد .
كرونيا مخالفت كرد :
- ولى وقتى كه آنها بفهمند شما جزو مشتريان آنها نيستيد، آنوقت

چیى

- د د آن موقع ، من آنجا نخواهم بود و بعد ازT آنهم نخواهند توانست
. بمن لطمهاى بزنـند
هنكامى كه ساعتى بعد هال از پیش كرونيا مىرفت ، دخترك با دلوایسى
كفت :
ـ احتياط كنيد! مواظب باشيد! آيا براى تعطيلات آخر هفته برمىگرديد؟
ـ مسلما "
- من بايستكاه راهآهن ميآيم و شما را آنجا پی
- وينتر هال در حاليكه شكلك درمى آورد و خود را مى الرزاند كفت : ـ لابددرحند دقيقه بزيارت عموى شما نايل خواهم شد ديوهاى قصهها نبا شد !
كرونيا با غرور جواب داد :

 - حتى مرا؟
 كل كرفته و برن؟ ارغوان درآ مدند و او ناپار نكاهش را برگرداند .
" 4 "
- يس ايوان دراگو ميلوف شمائيد ؟


 رازدارى و شايستگى از خصوصيات سازمان شما ميبا شد . لبخندى از سر رضايت بر لـبان دراگو ميلوف نقش بست ون و در در حا حاليكه بـه صندلى كه درست زير نور چحراغ و در مقابلش قرار داشت اشاره ميكرد كفت : ـ بـنشينيد ! هال يكبار ديكر اناق را وارسى كرد و به مرد روس نزديك شد و با لحنى تعارفآميز گفت :
- مبههوت شدهام !

دراگو ميلوف با لحن طنزآلودى پرسيد :

 ظرافت عمليات سازمان خود را هدايت مىكنيد ؟



41
كردهايد؟

- الـ از يازده سال قبل . ولى قبل از آن هم اقداماتى انجام دادها _ اششكالى ندارد قسمتى از اقداماتتان را تعريف كنيد؟
 اشترای منافع پیيدا مىكنيم . نظر باينكه بـد از اجراى قرارداد ، باز هم داراى منافع و علائق مشتركى ميشويم ، باين علت از هر نوع تحريك و شانتاز خود دارى مىكنيم . البته اطلاعات محدود و مختصرى كه از كار ما پـيدا مىكنيد، زيانى براى ما نخواهد داشت و من ميخواهم بـُويم كه از داشتن چنين سازمانى احساس غرور مىكنم و همانطور كه ملاحظه كرديد، بـنى رودربايستى بايد بكويم كه سازمان ما از قاطعيت و كارآيى خاصى برخوردار

است
هال اظهمار داشت : ـ عجيب است . بنظر من شما تننها فردى در دنيًا هستيد كه در راء

كروهى آ دمكش قرار كرفتها يد !
دراگو ميلوف با لحن قاطعى پاسخ داد :

- و شما هم بيقين آخرين فردى در اين دنيا هستيد كه من انتظار داشتم براى انجام خدمات بما مراجعه كند. از شما خوشم آمده است نيرومند و شريف و شجاع بنظر ميرسيد و من در چششان شما آن نوع خستگى


 اختلاف دارم . هرحند كه اصطلاحد رخخيم بيشتر به واقعيت نزديكتر است .
 ميتوانيد چنين سازمانى را هدايت كنيد . . .


دراكو ميلوف دستها را بـهم متصل كرد و چند لحظهاى به تفكر پوداخت و آنگاه ادامه داد :

- فقط ميتوانم بشما بكويم كه ما معيارهاى اخلاقى را بسيار بيشتر از
- مشتريان خود مراعات مىكنيم .

هال بزير خنده زد و كفت :

- معيارهاى اخلاقى !
- مسلما " . ميدانم انطباق اين امر بخصوص با سازمان آدمكشان عجيب
. مى نما يد
- شما هم سازمان خود را بـهمين اسم مىنـاميد؟

رئيس سازمان با غرور جواب داد :

- هر نامى ارزش خاصى دارد . بـهرحال اكر بما افتخار اجراى خدمات بـدهيد ملاحظه خواهيد كرد كه ما از اصول شرافتمندانهاى كه در جـهان تنجارت مرسوم است پيروى مىكنيم • من از همان بدو امر متوجه شدم كه اين امر از واجبات است. براساس ساراختار داخلى سازمان ما و ميدان عملى كه در معارضه با قانون قرار مىگيرد - بخصوص در شرايط مخفى ـ ـ موفقيت ما
 اصل شرافت را مراعات كند و نسبت بنحوه عملكرد در برابر مردم رويهممرفته در تمام موارد اين اصل مهم را از مد نظر دور نكند . بـيقين شما اطلاع

نداريد كه ما مراجعات عديدهاى را قبول نمىكنيم آن آن

- خوب؟
- براى اينكه پذيرش بعضى از سفارشها مغاير اصول اخلاق است . خواهش ميكنم نخنديد . در واقع ."سازمان " در مقابله با مساله اخلا اخلاق هيحكونه سازشى ندارد . ما هنكامى وارد عمل ميشويم كه اخلاقا " سفارش پيشنهادى را مشروع بدانيم . وجود اين تضمين براى ما از اهميت خاصى برخوردار است. در غير اينصورت زندكى ما بسيار كوتاه خواهد بود . باور
fr
بفرمائيد تشكيلات ما بر اين اساس شالودهريزى شده است . حالا در مورد كارها صحبت بكنيم . شما از طريق خط منظم و معمولى با ما تماس برقرار كرد هايد و مىتوانيد فقطانجام يك سرويس را از ما بخواهيد . ما يليد جه كسى
- را برايتان تصفيه كنيم

هال بهتتزده پپسيد :
ـ شما خبر نداريد؟

- مطمئنا " خبر ندارم . اين وظيفه من نيست . بررسى و تحقيقات جزپ

وظا يف من نيست .
ـ اگر من نام شخص موردنظرم را برايتان بعويم، شايد مرگ او را از حيث اخلاقى مردود بدانيد . چون اكر درست فهميده باشم ، شما هم -جلاديد و هم قاضى
 حدود وظايف من خارج است. من مغز اين دستكاه محسوب مى هوم . صدور راءى نـهائى با من است ـ البته با توجه به طرح منطقةاى - و اجراى عمليات با با ير اعضاى سازمان ـ حال فرض كنيم كه اين افراد مجريان كماستعداد است باشند و نتوانند وظايف خود را بنحو احسن انجام دهند ؟
اين سئوال آشكارا دراگو ميلوف را خوشحال كرد و و كفت :
 مطالعه و بررسى كردهام و عاقبت باين نتيجه رسيدم كه ما چارها






سازمان ضعف و سستى از خود نشان ميدهند در اين لحظه دراكو ميلوف خاموش شد ، كوئى دارد در كرداب افكار اندوهكين خود دست و پا مىزند . آنگا اه از سر گرفت :

. سا يرين بوده است

- شما مى خواهيد بكوئيد كه . . .
- بلى . آنمها تصفيه شدهاند . اين كار لازم بود . ولى بايد بكويم بنـدرت

اتفاق مىافتد كه باين مرحله رسيده باشيم

 باذكاوت روبرو مىشويم ، او را محك مىزنيم و زير نظر مىگيريم . البته
 صورت مىگيرد ، زيرا آنها تمام افراد جامعه را كه سرشان به تنشان مىارزد ،
 دوستى و آشنائى بريزند و ارزش آنمها را قضاوت كنند . بـهر تقدير زندگى او، از آن پس، برحسب ميزان وفادارى و فداكارىاش، تتحت حمايت دا قا ا، مىگيرد . آن وقت است كه منهم در جريان قرار مىگيرم و گزارشها ئى از وضع فردموردنظر دريافتمىكنم . كمتر اتفاق مىافتد كه اين سرخوردگانَ در سلـسله
 ميكنم • بهروحال يكى از اولين وظايف هر كانديداى عضويت ، اجراى حكم اعدام يك شخص كماهميت و درجهدو است . مثلا " از او خواسته ميشود كه يك ای ايك ناخداى كشتى خشن و وحشى و يا يك سركارگر حيوانصفت ، يك رباخوار و يا يك سيا ستمدار فاسد را بقتل برساند .هرچند كه تصفيه این عناصر ناپای برای جامعه بسيار مفيد و لازم است . جزئىترين حركات و رفتار كانديداى عضويت


40


 نيفتاده كه براى اجراى عدالت در مورد كا كادرهاى خود باين شيوه متوسل
 روحا " و جسما " ـما تعلق خواهد كرفت . آنوقت به تربيت او اقدام خواهيم

هال كلام دراگو ميلوف را قطع كرد و پرسيد :
 مخاطب وى با حرارت بسيار پاسخ داد :

 هال باهيجان اظهار داشت :

- پس شما آنارشيست هستيد؟ .رئيس سازمان آدمكشان سرش را تكان داد


 اهل عملم . آن فلسفهاى كه واردعمل نميشود چه ارزشى دارد ؟ ؟ آنارشيستها ها




 _آيا شما تابحال در كارتان با شكست روبرو شدهايد؟
- 

زبرا مرى كمترين مجازات فرد سهلانـان ار و ضعيفالاراده و و ترسو است . آنكاه با سكوت پرمعنايش كوشيد بر افكار پرشكوهش بيفزاید و پرتوى از غرور در نـكاهش درخشيد و ادامه داد :
 تكاملى برخوردار است كه مىتوان آن را آفريده روح بشر بشمار آورد . اكر
 ادامه خواهد داد .
ـ آ آ در آن چیزی كه شما كنترات مىناميد تبعيضى هم قائل مى شويد؟
 ندارد . ما تمام قراردادها را بطور مشروط مى پـيريم ، بشرطا اينكه اجراى حكم ازلحاظ اجتماعى تائيد شدهباشد . پـس از اجرای مقررات ( پرداخت قبل از اجراى حكم بحساب ما واريز شود ) و بعد از اينكه صحت احكرا تائيد قرار گرفت، حكم صادره بمورد اجرا درميآيد . بناگهان فكر جنونآسائى در سر وينتر هال آشيانه كرد . ا انـيشهاى بود
 كفت :
ميتوانم بكويم كه طرفدار اخلاق و آدم متعصبى بنظر ميرسيل .
دراگو ميلوف خندهاى كرد و افزود :

 برسد باجراى عمليات مى پردازيد؟

دراكو ميلوف تصديق كرد و بار ديگر سكوت بينشان حكمفرما شد سرانجام رئيس سازمان آدمكشان از سر گرفت :

FV

- شما تصميم داريد كسى را تصفيه كنيد؟ ؟آن شخص كيست؟
هال جواب داد :
- من باندازهاى دحار هيحان شدهام و درعين حال علاقهام جلب شده كه دلم ميخواهد ابتـدا در اين باره ايدهاى پـيدا كنم و در باره مفاد قرارداد بحث كنم .. لابد تعرفه مشخصى درارتباط با موقعيت و منزلت قربانى داريد . دراگو ميلوف بنشانه اثبات سرش را تكان داد . - فرض كنيد كه من ميخواهم پادشاهیى را بقتل برسانيد؟ - شاه داريم تا شاه . قيمتها تفاوت ميكند . آيا طرف شما شاه است؟ - نه . طرف من مرد نيرومندى است كه داراى القاب وعناوين نجيبزادكان

مخاطبش با عجله پرنسيد : _آ آيك رئيسجمهور نيست

- خير . هرگز • داراى هيچ پـست و شغل رسمى نيست . درواقع او يك
 - در اين صورت عمليات ما سادهتر است و با مخاطرات كمترى مواجه مى شود . معا مله شَيرينى است • است ا



 - ميليونر است ؟ - اطلاع درستى ندارم
 شناختن او قيمت بيشترى مطالبه كنم . بعكس ممكن است قيمت را پائين

هال كيفى از جيبش بيرون كشيد و بستهاى اسكنا ر را شماره كرد و سيس آنهها را به طرف دراكو ميلوف كرفت و كفت :
 پول كافى باينجا آمدم . حال اگر درست فهميده باشم شما قتل طرف را با تضمين خواهيد كرد . . .
دراكو ميلوف سخنش را قطع كرد :

- من هركز دست بقتل نميزن
- ولى شما تضمين خواهيد كرد كه شخص موردنظر من بقتل برسد؟ - بلى ، ولى مشروط بر اينكه تحقيقات بدست آمدن مده مشروعيت عمل را مجاز بداند . - منهم با نظر شما موافقم . آيا او هركسى باشد تصفيه خواهد شد؟ حتى اگر پدر من يا پـدر شما باشد ؟
- 
- حتى اكر من نام خودم را براى تصفيه بشما بدهم ؟ - شما هم تصفيه خوآهيد شد . قرارداد بسته شده است . بـ ما ما كارى بـه
-هوسها و اميال مشتريانمان نداريم
ــــا الا اكر من هفته بعد و يا حتى همين فردا از تصميم منصرف شدم ؟ دراگو ميلوف با لحنى جدى پاسنخ داد :

 برخوردار است - بسيارخوب. . حالا كه اينطور شد ابن من نيستم كه بايد مورد تصفيه قرار بكيرم
- یس كيست؟

ـ او را بنام إيوان دراكو ميلوف مىشناسند .
$4 q$
هال اين كلمات را با آرامش خاصى بيان كرد . و دراگو ميلوف نيز با
همان Tرامش این اكتشاف را پذيرا شده بود .يپ كفت : ـ آيا اطلاع بيشترى از او در دست نداريد؟
 مىكند . بلوند است و بنحو عجيبى بلوند است. قد و قواره شما را دارد و

هم هيكل و هم سن شما است
نگاه آرام دراگوميلوف تا مدتهها بر ميههمانش خيره ماند . عاقبت لب
بسخن گشود :

- من در ايالت والنكو بدنيا آمدهام . مرد موردنظر شما در كجا چشم

بدنيا گشوده؟

بار ديگر، رئيس سازمان آدمكشان بدون اينكه مرٌه بر هم بزنُد بر وينتو
هال خيره ماند
 تكان سر مخاطب هر نوع ترد ترديدى ورى وا از بين برد . دراكو ميلوف از سر گرفت :
-



 -




يس باين علت تصميم كرفتم اين ييشنهاد را مطرح كنم . اطمينان داشتم
 خواهيد كذاشت . آ يا اشتباه مىكنم ؟
.
لبخندنى حهره دراكو ميلوف را روشن كرد و ادامه داد : - ولى اين كار يك خودكشى است و ميدانيد كه نام اين مؤ سسه "سازمان

آدمكشان " است .
د رست فهميده باشم او ناحار خواهد بود تا د ستورات محوله را بدون چون و

چرا انجام دهد .
دراكو ميلوف حــال خوشى داشت :

- كاملا" درست است . همين امر بشما اثبات ميكند كه مكانيزَم سازمان مخلوق من تا چه اندازه دقيق و صحيح عمل ميكند . در موارد پیشیینیینشده
 خوشم مىآ يد . آدم مبتكرى هستيد . از قوه تخيل و روء يا برخورداريد . خوب حالا آماده شنيدن نظرياتتان هستم . ثابت كنيد كه ازبين رفتن من مغاير

قوانين اخلاقى و اجتماعى نيست
هال از سر كرفت :

- تو كسى را نخواهى كشت .

ولى دراگو ميلوف بميان كلامش دويد .

- خواهش ميكنم مرا ببخشيد . ما ابتدا با يد پا پهاى براى مباحثه بوجود
 طرح مساله بسادگى عبارت از اين است كه شما مى خواهيد ثابت كنيد كه من
 نسبت به صحت ادعاى شما تصميم بكيرم • T ايا كدام بیع عدالتى درم را مرتك


## 01




 ديكرى مطرح كتم • امتدا ميخواهم بصن حواب بدهيد آبا خود را مسئول مرك "حان موسصن " مِيدانيد يا نـه
دراكو ميلوف سر خود را بنثـانه ائبات تكان داد :

- جان موسصن يكى الز دوستان هي برده و هن او را الز سالهيا بيئ

در اينتجا دراكو ميلوف لبختندى زد و دستثش را بلند كرد و كَت :
- در حدود هفت سال قَبل بود كه حان موسمن "هحتمع نيدلتى " را








 خودكثى كرد . .. هال بميان حرف او دويد :
ـ براى اينكه بزندان نرود .
 هال تصديق كرد :
- 

بعمل T Tمد

وينتر هال اين اكتشاف را با سكوت خود تاييد كرد و دراكو ميلوف ادامه داد ـ اطمينان داشته باشيد كه دلائل كافى و مستندى براى تائيد دلائلم


چند كه چارْاى جز اين نخواهيد داشت .

- قبول مىكنم . شما استولى پیین را بـه قتل رسانـديد .
 بودند كه او را تصفيه كردند ـ شما بـمن قول داديد ؟
- بـله قبول دارم

هال فهرست اسامى قربانيان سازمان آدمكشان را در خاطر مرور كرد و
حمله را از سر گرفت :

- جيمز و هاردمن ، كه بترتيب رئيس و منشى فدراسيون معدنچپيان جنوب

شرقى بودند . . .
دراگو ميلوف سخنش را قطع كرد :
ـ ما آنمها , ا كشتيم . بدى اين كار در كجا است ؟آماده شنيدنم : در اين
مورد بخصوص كدام قانون اخلاقى را نقض كردهام كه مستوجب ملامتم؟ - بعنوان يك فرد بشردوست ، طبقه كارگر براى شما با يستى عزيز و محترم با شد ، همانطور كه توده مردم بآن احترام مىگذارنـد . قتل اين دو رهبر

كارگرى براى جنبش سنديكائى بسيار گران تمام شد .
 فدراسيون معدنحچيان از شش سال پیش باينطرف هيچگونه پیروزى بـرست نياورده بود . درعوض، در طى سه اعتصابى كه براه انداخته بود با شكست
ar
فاحش روبرو شده بود . حال آنكه در ظرف ششهاه بعد از مرگ اين دو رهبر



- مقصودتان چیيست ؟
_ كه قتل آنها توسط اتحاديه صاحبان معادن صورت نكرفته و كه جيمز و هاردمن مخفيانه از بودجه سازمان صاحبان صنايع مقررى مىكرفتند و حسابى



هال كه آشكا را كيج و مبهوت بنظر مى رسيد بعد از دقيقاى در سكوت كفت :





- 





 نمىکرفتيد ؟ دراگو ميلوف د ستش را بطرف قفسههاى كتابهها كه زير بار داشتند از پاى درميآمدند دراز كرد و كفت : - بـهتر است فردا بعد از نـهار زيارتتان كنم . من در اين كتابخانه،

تعدادى اسناد مرجع دارم كه در صورت نياز بآنها رجوع ميكنم و در غير اينصورت ، كتابخانه. "كارنگى " در همسايكى من ار است است
 جايشان بلند شدند . هال بهنـكام خروج از اتاق كَفت : ـ باور بفرمائيد بالاخره حق با با من است . دراكو ميلوف لبخند موذيانهاى زد :

- زياد هم مطمئن نباشيد . ولى اكر موفق شديد، بهيقين به پیيروزى . بىنظيرى دست يافتهايد



## .WWW.HONARIST.COM

براى دانلود تمامى كتابهاى جكـ لندن به سايت هنريست مراجعه كنيد.
 بحث و مذاكرهاى كه در ابتدا براساس نظام اخلاقى آغاز شده بود رفتهرفته
 علمى محسوب ميشود ، با اين حال آن دو مرد در قلمرو تمام
 ميلوف قاطعانه الظهار مىداشت كه جمله موردادعاى ها هال مبنى " تو نخواهى كشت " داراى يك زيربناى محكم مذهبى بود تا عقيده فلسفى . هر كدام الزاما "در موضع آناليز اعتقادات و عقايد مذهبى طرف ديكر قراى
 هشيارانه با ستدلال بيردازد .
خلاصه بحث و جدلى عالمانه و در عين حال بى بلام و ناكفته ، بـين آن









بايستى نسبت به نجات و رستكارى خود تصميم بكيرد . هال تاء كيد مىكرد

 اين شواليهها بود و سازمان آدمكشان تختهيرش اسب تيزتك وى كه در نقش قاضى و جلاد مىكوشيد تا حد امكان اين كله را در جـتتى كه مايل بود هدايت كند
از سوى ديكر ، دراكو ميلوف نيز از نقش شواليه و عيارى خود آكاه بود و و و و








هرقدر دو حريف از قدرت عملفراوانى برخوردار بودند و و بـهـمان نـان نسبت حالت روحى آنان جنبه متافيزيكى كمترى داشت، ، بهرتقديرهردوپراكراكما تيسم


 بيرون آمد و دراكوميلوف نيز به شكست خود اعتراف كرد . هال ، شاد و خرسند از لذت پيروزى ، بیاراده د ستش را بسوى او دراز كرد و دراگوميلوف بدون توجه به حيرت و تعجب او د ستش را بكرمى فشرد و كفت :
 اين قتلها از نقطه نظر اجتماعى براى جامعه جنبه زیانآورترى داشت . چرا
$\Delta Y$
كه فرد فقط يك فرد ساده نيست بلكهاو در واقع در مجموعهاىاز افراد سهيم
 در واقع: قتلهائى كه مرتكب شدهام برهيج معيارى منطبق نبوده است .
. حال . .
آنكاه د راكوميلوف نگاهى به ساعتش انداخت . -

 هال كه در كرماگرم بحث و جدل هدف را ازياد برده بود ، با حيرت

كفت :
-



انحلال سازمان شما براى شخص من كافى است د اما دراكوميلوف سرش را تكان داد : -




 : هال اطهـارداشت

دراكوميلوف نكاه ملامت بارى باو افكند و كفت :


برهان احتياجى نداريم . ضمنا " من با شما هيج بحثى ندارم . وانكُهى ، نظر


دههزاردلار ديكر براى تكميل صورت حساب لطف بـر بـر بـرمائيد . آنكاه دستش را طورى بطرف مخاطبش درا دراز كرد كوئى ميخواست حالى

كند كه جملـهاش بپا يان نرسيده است :


خواهم داد كه بههتر از پـنجاههزار دلار كاركننـن .

ولى دراكوميلوف او را وادار به سكوت كرد :


 من قبلا" بشما تذكر دادم كه اكر ظرف يكسال قرارداد ما بمرحله احـرا اجرا


مدت بقتل نرسيدم خودم شخصا " اين پول را تقد يم خواهم ركرد .
هال.حركتى از سرنا شكيبائى كرد :

ـ كوش كنيد . اجازه ميخواهم يك نكته مهمى را متذكر شوم . منو شما شا در مورد تعريف اساس و شالوده اخلاق باهم بهتوافق رسيديم . پراگماتيسم

اجتماعى اصل و پايه هراخلاق محسوب ميشود . . . .
ولى دراگوميلوف كلامش را قطع كرد :

- معذرت مى خواهم : فقط اخلاق اجتماعى . .در قلمروهاى متفاوت فرد هميشه فرد باقى مى ماند
برايمان قابل قبول نيست آد آدكشى هائى كه سازمان شما مرتكب شده ــ اكـر آنها را در نتيجه عقوبت جنايتهائى كه قربانيانتان انجام داده
$\Delta 9$
بدانيد - به نظر شما مكافات كارهايشان نيست . شما تصور مى كرديد با از
 باجتماع كردهايد و مثل جراحى كه عنصر سرطانى را قطع مىكند ، شما نيز اركانيزم جامعه را از عنصر فاسدى محروم ساختهايد . اين ديدكاه شما است و من نقطهنظرهاى شما را از خلال بحث فـهميدم . حال باصل مطلب بركرديم . با رد تئورى تلافى ،هردو باين مرحله رسيديم كه جنايت يك كرايش ضد الـا اجتماعى استو آنرا عالـما " و عامدا " چنين تعريف مىكنيم جنايت از لحاظ
 غيرمعمولى • یس آنمهم نوعى بـيمارى است . فــــردجانى و آد مكش نـيز بيمارى است كه تحت درمان قرار ميكيرد و مى بايد او را معالجه كرد . .حال بـمسالـ اصلى خود بـرهدازم . سازمان آد مكشان يك بنياد ضداجتماعى بـوده است كه شما باصالت و صحت آن اعتقاد داشتيد . یس شما بـيمار بود یی . مرض شما هم اعتقاد باصالت آد مكشى و جنايت بود . حالا دست از عقيده خودبردا شتهايـ پس معالجه شدهايد و كرايش ضداجتماعى در وجود شما ازبـين رفته است. باينترتيب مرى شما ديكر موردى ندارد . از بـين رفتن شما قصاص كارهاى واى زشتى كه مرتكب شدهايد و حالاد ست از آن شستهايد ، نيست . انحلال سازمان را و ختم ما حرا را اعلام كنيد . من از شما فقط همين را مي خواهم .

دراكوميلوف با لحن دلنشينى كفت :
--- براى اينكه باين بحث خاتمه بدهم ناحار باداى توضيحاتى هستم . من سازمان خود را بنيادى اصيل وموجه مىدانستـم و با اين فكر بود كه شروع بكار كردم . من اين سازمان را شالودهريزى كردم و بصورت اين ماشين كاملى كه



مشترى امكان ميدهد تا از ضمانت اجراى قرارداد مطمئن شود . شما بمن ماموريتى واكذار كرديد • من هم موافقت كردم . چحهلهزار دولار هم پول صرداخت كرديد . ماتوافق كرديم اكر شما بتوانيد مرا متقاعد كنيد كه اعمال ارتكابى توسط سازمان از لحاظ اجتماعى زيانآور بوده است ، دستور قتل
 نداريم تا مفاد قرارداد را موبمو اجرا كنيم • من از موسسهاى كهبوجودآوردهام احساس غرور مىكنم و حاضر نيستم براى اولينبار اصولى را كه خود واضع آن بودهام و سازمان برآن پایه پیريزى شده ، نقض كنم و مقررات را زیرپا بـگذارم باين نكته آكاهم كه اين امر هيج منافاتى با پراگماتيسم اجتماعى ندارد . در در ضمن آرزوى مرگ هم ندارم . اگر فقط بتوانم 6 طبق قرارداد منعقده ، تا يك سال د يگر زنده بمانم ، خود بخود همه چیيز روبراه خواهد شد و مطمئن با شيد براى فرار از مرى دست بـهركارى خواهمزد . حالا حرف آخرم را ميزنـم ! تصميم خود را گرفتهام ، راجع بانحلال سازمان چه نظرى داريد؟ - اسامى و شرح وظايف افراد سازمان را در اختيار من بـكذاريد ، ترتيبىى خواهم دادكه T نـها خود شان را از جريان كنار بكشند
 - موافقم . بعداز مرگ شما يا بعداز انقضاى مهلـت يكسالـه ، بآنها نـها
 دارم به پلـيس خواهم داد .
ــدق كنيد : آنها ميتوانند شها را بكشند .
-


 در اختيار بليس قرار كيرد .

91
سرانجام درساعت سه بعداز نيمهشب درمورد چڭكونىى نحوه انحلال


آن در اكوميلوف لب بسخن كشود :
 اخلاق كراى تمام عيار هستيد و لياقت اين را داشتيد كه بتواني آنيد پا






،سئوليت را قبول ميكنى ؟

هال سرش را بعلامت اثبات تكان داد و در اكوميلوف ادامه داد :



 ميآ مد يد انقد رها هم دور نيست . محل ملاقات ما در اجمور ، حاشيه هودسن
. است

- صبر كن ببينم . منههم بايد تعطيلى آخر هفته را به اجمور بروم !






هال يادداشت كرد و از جا بلند شد . سپس دست هم را بكرمى فشردند
هال تاكيد كرد :



كرونيا به ايستكاه راهآهن باستقبال وينترهال رفته بود و در حالى كه الـو

 سربسرش بكذارم ، باين علت هنوز هويت شما را بار باو نكفتهام . شايد شاي باين

جهت است كه آتش اشتياقشبراى ديدن شما خيلى تيز شده است
هال با لحنى كنا يهآ ميز پرسيد :
ـ مكر با او صحبتى هم كردها كـي ؟
دراين موقع گرونيا كه حواسش بكلى متوجه هدايت اتومبيل بود پرسيد : - د دباره چه موضوعى


 برانندگى اذامه داد .
مرد زيرلب نجوا كرد :
ــ اين نشانه بیصبرى او است. . . . .
.
هال به جهره دخترك كه از خجالت برن
افكند و كفت :

- جقدر بد است كه غروبباينخوبى را با يك دروغ خراب كنيم

كرونيا بخشم كفت : _اوه! لش!
ولى از كلامش بوى عشق بـمشام مىرسيد . هردو به قهقهه خنديدند . هيجحیيز نميتوانست شكوه شامكاهان را برهم زند و اينك دنيا و كائنات شعركونه شده بود هنگامىكه اتومبيل وارد خيابانى كه به ويلا منتهى ميشد كرديد -وينتر_هال از دخترك پرسيد آ يا در این حوالى شخصى بنام دراكوميلوف را

- مى شناسد
- من هرگز چنين اسمى را نشنيدهام . دراگوميلوف؟ مطمئنم كه در اجمور كسى بنام دراگوميلوف زندگىنمى هند . چرا اين سئوال را كردى؟ - شايد مدت كوتاهى است كه در اينجا سكونت كرده ؟ ـ امكان دارد . ماهم تازه باينجا آمدهايم . بفرمائيد . . . بالاخره رسيد يم . گَروسه چمدانـهاى آقاى هال را بگيريد . عموجان كجا هستند ؟ ـ در كتابخانه، مــادموزال مشغول نوشتن هستند و سفارش كردهاند تا

قبلاز ساعت شام مزاحم شان نشوم
گرونيا درحالى كه بطرف هال برمىگشت گفت :


 ديد كه ساعت سه بعداز نيمهشب او را ترك كرده بود وحيرتز ونده بانگ بركشيد

 او دراز مىكرد كفت : هستم . واقعا " كرونيا خواسته است ما كا را غافلكير كند . - مكر شما ايوان دراكوميلوف نيستيد
.
 دختر من است . بعد از شام دوتائى مىنشينيم و اين داستان طولانى و پر ماجرا را تعريف مىكنم فعلا" اجازه بدهيد خدمتتان عرض كنم كه اينهم داستانى است شيرين و جالب اينطور كه مى بينم مردى را كه بهعنوان محافظ دخترم و حافظ منافع او انتخاب كردهام (و اكر اشتباه نكنم . كسى است كه آ دخترم باو دل بسته) ، اينك جلو رويم نشسته آيا اشتباه نميكنم . اينطور

نيست
درصداى وينترهال لرزشى آشكار وجود داشت . اين حادثه پيشبينى نشده و پرهيجان هوش و حواس او را از بـين برده بود . باين علت دراگو راگوميلوف
بارديكر تكرار كرد :
_ آيا اشتباه نـمى نـنم

- نه . . . من . . . من او را دوست دارم . . . كرونيا را دوست دارم • ولى

او ميداند كه. . .

- براى او من فقط سرزكنستانتين هستم • يعنى مردى كه يك شركت مهم
 همانطور كه برا يتان توضيح دادم 6 باين علت است كه تورگنيف را به تولستوى ترجيح ميدهم • ولى اين دليل آننميشود كه من تولستوى را بىاعتبار كنمو


كرونيا بمشاهده آن دوْدرحاليكه اخمى بهر چههوه داشت پرسيد :
 خودم در اين مراسم حضور داشته باشم ! همحنان اخمآلود بسوى هال بركشت و كفت :
$9 \Delta$

- شها بايستى بمن مىكفتيد كه باين زودى لباس عوض مى كـنيد؟ كنستانتين او را درآغوش كرفت . كرونيا بازويش را در اختيار هال دال قرار
- حالا بيائيد سرميز شام برويم ـ

آنكاه هرسنفنر بطرف سالن غـذا




 دختر مورد علاقهاش بقتل برسد و بالاخره در دراگوميلوف ، سركش و مغرور كه كاملا" سرحالو بانشاط بنظر ميرسيد ، ديكر اثرى از آنهمه سردى و خر خشكى . ديده نمى شـد بعدازشام كرونيا آواز خواند و پيانو نواخت . دراكوميلوف كه ، از سوئى


 دراكوميلوف كه او را تادم دراتاق بدرقه كرده بود بعداز بستن در تامدتى همحنان طنين خنده او را مى شنود . هال بعداز نشستن بروى صندلى پرسيد : - خوب؟ -

سرركنستانتين شروع بتعريف ماجراى دورد در درد :

 طى اين مدت شصت ميليون روبل فراهم كرد ـ م من تنها فرزند و و وارث او او بودم

ويروس انقلابى بودن به من هم سرايت كرد و به حزب جوانان روسيه ملحق شدم . ماجوانانى اتوپيست و رويائى بوديم و بطور قطع تمام كرفتارىهاى رو
 بيمارى آبله مرد و براد رش بـنام سررڭكنستانتين درنتيجه همين مرض از از بين رفت . آخرين توطئهاى كه فعالانه در آن شركت داشتم با شكست روبرو شدو
 مرتجعى تمام عيار بود با اسم من بخاك سپرده شد و از آن بـبغد نام سرث ــا كنستانتين را بروى خود كَذاشتم . بدون هيج اشكالى از روسيه خارج شدم اما اموالـم را مصادره كردند ،به نيويوركّهم كهرسيدم ، بدليل وجود جاسوسان تزار كه همهجا حضور داشتند، ناچار همان اسم وعنوان جعلى خود را حفظ كردم . همين و بسس. دیگر پایم را بروسيه نگذاشتم و هرآنچهه باخود داشتم بیول نقد تبد يل كردم . البته دوران سختى كوتاه نبود . كرونيا مى پـنداشت كه من عمويش هستم و منهم عموجانش باقى ماندم . خوب ديكر چ چه بايد بكَيم ؟
-بخصوص از اينكه ما روسها را فقط روشنفكرانى لفاظط اهل حـرف اهو و نه مردانى اهل عمل ،مىدانستند ، بسختى خشمگين بودم • بهرتقدير سازمان ما شروع به



 -


_ قانونا " اين كرونيا است كممى بايد كليه اسناد و و مدارك را را المضا كند ،
 كاوصندوق است . شما براموال و دارائى هايمنتازيازيانمركويا باريا بازكشتم نظارت
 دستور ديكر - قبل از اجراى آن بمفاد دستورالعملى كه در در جوف پاكت اسا است


 بمقدر نيازشان برداشت مىا مكنتد
دراكوميلوف سرش را ا اندوهكنانه تكان داد و لبخندزينان افيان



بعكس مى بايدآنها را الز منابع مالى محروم كرد .










- مزخرف است ! شما يك غول هستيد ! غول استقامت كه بميان غرقابى

يك. . .

ميلوف لبخندى زد :
- شما از د ستورات من پیيروى خواه اشتباه نخواهم كرد ؟

اينجا د يكر هال فرياد مى كشيد :
 آورد . اما چحرا همين امشب ؟ فردا صبح هم ميتوان اين ماجراى جنونآ ميز را
. شروع كرد
- 


 كردهام ؟ فقط يك ماشين تفكر عمليات موفقيتآميزى داشتهام .




 حادثهو تصادف قطار راهم بحشم نديدهام . من از خشونت هيج آكاهى نـي ندارم




ماجرا كنم . قدرت !







رها كرد و با لبخندى غمانـكيز كفت :











 فشار داد :


هاشين ببر •
"س از رفتن مستخدم ، دراگوميلوف بطرف هال بركشت .
-
خواهد بود .
-
ترين اعضاى سازمان مى باشد . ما ظريفترين وسنكينترين مسئوليتها را باو
 آتش و شعله است . شعله سوزنده . خود ارتان قضاوت كنيد . حند لحظه بعد هاس وارد شد و هال با ديدن او بـىاختيار بلرزه درآ مد :
 ديدكا نش شرارهاى مى جهيدكد فقط نظير آن را مىتوان در كا كابوسها سراغ ورا كرد
 دراكوميلوف آنهيا را بـهم معرفى كرد و هال از فشار وحشيانه دست او نـي نـيز شكفتزذه شد . هاس يك صندلى برداشت و روى آن نشست . 'وينترهال متوجه شد كه اين مرد عليرغم آنصورت تكيده و پیيكر استخوانى عضلاتى بقد آن
 دراگوميلوف شروع بصحبت كرد : -

 چندبرابر شد . دراگوميلوف ادامه داد : - اين ماموريت بهتصويب منههم رسيده و مراتب مورد تاييد قرار كرفته و در صحت و اصالت آن ترديدى نيست . طرف بايستى به قتل برسد . سازمان براى كشتن وى ینجاههزار دولار هم دريافت كرده . طبق قرار يك سوم قرارداد



 داد :



نشديد . . .
هاس غرشى كرد و تب درونى بيشتر چههره ملتهب و برافــروختــه او را بآتشكشين : براگوميلوف ادامه داد : ـ اگـ اگر پ از موعد مقرر ماموريت هرسه با شكست روبرو شد، همكى از تشكيلات اخراج خواهيد شد هاس اعتراض كرد : - مگر طرف ما كيست ؟ دراگوميلوف بطرف هال برگَشَ و كفت :

- يك لحظه صبر كنيد . شما ميخواهيد به كرونيا په بكوييد؟ هال بفكر فرو رفت و پس از آن گفت :


 بالاخره عاقبت كار هرچه باشد نيازى نيست كه او در اصل جر اصريان



 . يششرفت عمليات بكذاريد

اينبار هاس آدمكش با لحن خشنى پرسيد : ـ اين مرد كيست ؟

- كوش كنيد آقاى هاس، من ابتـدا مايلم روى يك موضوع تكيه كنم . آيا از مفاد قراردادهاى قبلى خود اطلاع داريد ؟ ميدانيد كه شخص مورد نظر هركسكهباشدشما ناچار از اجراى قرارداد هستيد . شما بايد كارى كنيد كه بهیيحوجه زندگى خودتان در معرض خطر قرار نگيرد . شما از مفهوم شكست خبرداريد : تمام همكاران عامل مقصر را تصفيه خواهند كرد
- نـيازى به تكرار نيست - من موظفم كهمقررات را بشما يادآورى كنم . شخص موردنظر هركه . ميخواهد با شد . .
- بلى پـد ، برادر ، همسر . . . شيطان ، ملائكه هركس كه ميخواهد باشد بلى • ميدانم . حالا اين مرد كيست؟ من او را كجا پيدا خواهم كرد ؟ شما او را بمن معرفى كنيد . اگر ماموريتى بمن واكذار ميشود دلم ميخواهد كه آنرا هرچه زودتر انجام دهم
دراگوميلوف بـنشانه تحسين لبخندى زد :
هاس با بـيصبرى غريد :
- وقترا! تلف نكنيم .

ـ با شد . شما آمادهايد ؟
-

- حالا؟
—
- اسم اين مرد دراكوميلوف است و خود من هستم !
 تهچاه بيرون ميامد كفت :

د راكوميلوف بسادگى جواب داد :
ـ بلى ، خودم .

آنكاه هاس آد مكش د رحاليكه د ستراستشر، را به جيبش فرو ميبرد كفت :

- چس فرصت را از دست نبايد داد :

 دراگوميلوف گردن هاس را در ميان كرفت و درهمانلحظهاى كه آن دور دورد
 كه براو مستولى مىگشت ميشد فهـميد كه كارش دارد بآحر ميرسد . چندلحظه.
 بيجان شد • دراگوميلوف پيكر او را بروى زمين خوابانيد و او را برگرداند و و دست هايش را با د ستمالـش بست و با خونسردى گفت :
 وريــدى مانع جريان خون بمغز ميشود . جراحان زاپنـى از قرنها قبل از این اين روش استفاده مىكنـند . اكر يك دقيقه ديكربهفشارخودادامهميداد بود . درحقيقت ، او پساز چند لحظه د يكر حالش جا ميآ يد . بـرما يـيد ، دارد تكان ميخورد !
دراكوميلوف هاس را به پشت خوابـانيد . آدمكش چشم هايش را باز كرد ،




ترتيب باشد
هاس اين بار بالحنى شكفتزده پرسيد :
 كشتن شما نمى بـينم . اين از فهم من خارج است .
 - يس چرا بمن دستور كشتن خود را دادهايد

 حال كلويت چطور است؟
هاس سرش راتكان داد و كفت :
.

 ميخواهيد با من چكار كنيد ؟

 بكذارم آقاى هال دستهايت را باز ميكند و اينبراث من خوب مىكنم بايستى هرحه زودتر از شر آن اسلحهاى كه در جيب دار دارى خار خودم را

خلاص كنم .
دراگوميلوف خم شد و سلاح اتوماتيكى را از جيب هاس بيرون آورد و پس از امتحان آن كفت :


هاس سرش را تكان داد و كفت :


او نزديك كرد . هاس باوحشت كفت :

- هرجى بكويى اطاعت مى هنم . بدون هيج تلاشى روى پاى خود جست و هال يقين كرد كه در حدس خود

V $\Delta$
درباره برخوردار بودن از عضلاتى بقدرت پلنى دهار ا شِتباه نشده است
هاس غرولند كرد :

- بسيارخوب مطمئن باشيد كه مخالفتى نخواهم كرد و تا بآخر حرف شم را كوش خواهم كرد . ولى بايد قبولكنيد كه مرا غافلكير كرديد و صدالبته

تكرار نخواهد شد
دراكوميلوف بطرف وينترهال بركشت :






 خداحافظ هال !






آيا تا چند دقيقه ديكر از خواب بيدارخواهدشد؟ كتابهها را وارسى كرد ـ آ



 جنون T سانتـرين و د شوارترين ما جـراه
 - منتظر عمويتان انمان - بازكرديم

كرونياكه بى خبرمانده بود جوا براب داد - نهـ ا حرا اين كار را بكنيم ؟





 هال نكاهى باو انداخت و و كفت :
 اخلاقتان آشنايى دارم ميدانم كهبا اين چيزها


 كوش كنيد يادنان ميآيد كه يك روز درباره سازمان آدمكشان باشما صحبت كردم

كرونيا با سر اشاره مثبت كرد :

- بسيارخوب، سازمان عموى شما را را بعنوان قربانى انتخا


 دست بيندازيد
هال لبخندى غمكينانه زد و كفت :

 چه عكسالعملى نشان ميداد .




ديكته مىكرد .

- ولى پليس؟ چرا براى تعقيب قاتلين خود به پليس مراجعه نكرد ؟
 هرچند كه از من قول گرفت كه دراينباره پليس را در جر جريان نكذارم . كرونيا باشادمانى گفت : من الان ميروم و به پِ هال هـ او را كه داشتاز در بيرون وير ميرفت كرفت و با خشم تكانش داد و كفت : -

 را شخصا " بمن دستور داد . اكر شما طور ديكرى رفتار كنيد برخلاف تمايل

عمويتان عمل كردهايد و منهم با قراردادن شما در جريان ، اشتباه بزركى مرتكب شدهام . هرچند كه شخصا " عقيده دارم كه هيج ا اشتباهى نكردها نرام كرونيا لحظهاى برآ ستاندر مردد ماند . سرانجام كفت :
 شوخى مىكنيد !

- منهـم ابتدا موضوع را باور نكردنى دانستم ولى بالاخره ناچار شدم آن را باوركنم . همين ديشب عمويتان چمدانش را برداشت و ر رفت • من بحش خودم رفتن او را ديدم . او با من . خداحافظى هم كرد . حتى بمنسفارشكرداز
 ايشان در اينمورد .
 سرزكنستانتين را به كرونيا داد .
 آنها را سرميز خواهيد خواند .

فنجانى قهوه كفايت كرد و هال نيز نتوانست تخم مرغش را بـرا بخورد .



هال تلكرام را خواند :

 هال الظهار داشت :
 عروسى است!

Yq

- در مدتى كه او دارد از دست آدمكثان و تعقيبكنـندكا آش فرار ميكند

 خراب كنيد و عويم را نجات دا دهي اني هال با صدايى ملايمى كفت :









كرونيا كفت :

 برميكرديد؟
-







هال ناحار شد براى تاييد به كرونيا تلفن بزند اما آن مرد مىكفت از كجا معلوم است كه مخاطب برادرزاده سرزكنستانتين باشد و كرونيا ناجار شد شخصا " بآنجا بيايد تا صحت اظهارات هال را مورد تاييد قرار دهد . نمار رآن دوز باهم خوردند و سيس هال دفتر سازمان را كه كرونيا ازآن

 كرد و لب بسخن كشود تا او از حركات لبـ لبها بمقصود كوينده پیى ببرد .در
 باو دادند آنرا مدتى بوييد و پـس از اينكه از اصالت آن مطمئن شد، ويدتر

هال را بصورت ارباب موقت یذيرفت . در آن شب هال سه مهمان پيدا كرد . اولى جوانى فرز و چالاك و خوشرو بود و يكى از اعضاى دفتر بشمار ميرفت و "بوردول" ناميده ميشد . هال با مراجعه به دفتر محرمانه فهميد كه نام اصليش حییـيـزد يگــر است و باو كفت :


- من از آن اطلاعى ندارم • ميشود اسم اصلىام را بمن بگوييد؟ او با خلقى خوش جواب داد :
 - از پـنجسال پپ چهرل و هفت سال داريد . در دانشكاه بارلينگتون جامعهشناسى تدريس مىكرد يد و نا چار با استعفا شدها يد چون میحث اقتصادى كهد, س، میىداديد به مذاق رياست دانشكاه خوشنيامد . .سازمان دوازدهماموريت بشما محول كرد : ما يليد تمام آنمها را نام ببرم ؟
سيلوانيوس تامپسون با اشاره دست او را از كفتن بازداشت . - ما حوادثى از ايزد ست را هرگز بازگو نمىكنيم •


 هال هار ديكر نكاه

 آخرين "برترام فستل " نام داشت و شايع شد كه بهـنكا

تاميسون اندكى مكث كرد و سيكارى آنش زد و كفت :

 نرفتهام و يولم هم ته كشيده.
 دراكوميلوف را خواند و كفت :
-



 معرض خطر قرار كرفته . لطفا " اين رسيد را امضاء كنيد .


_ آ يا آدمكشى را دوست داريد ؟

- اوه! من نسبت بآن بىتفاوتم هرچند كه مينوانم بكويم از آن خوشم
- نميآ يد







لابد شما هم درجريان قرار داريد



نظرشما درباره رئيس مقرون بدرستى است . . . .

 توسط رئيس كاملا" منطبق با اخلاقيات است . آيا مثلا " امكان ندا انـارد كه رئيس
 هيجكناه بزركى در قبال جامعه مرتكب نسده و يا كه اصولا ا الا از جنا ايات منتسبه

مبرى بوده است







-
 كزارش پیشش او آمد وشروع كرد :
 مركزى نيويورك سوار قطار شده است . يك واكون خواب در قطار شيكاكو كرفته .
 بعدى حركت كرد . هم حینين من رئيس شعبه شيكاكو را هم در درجريان كذاشتم . . شما او را مى شناسيد

- بله . اسمش استار كينگتون است . - من موقعيت را براى او تشريح كردم وو از او خواستم كه دونفر از آدمهايش را بـسراغ رئيس بفرستد . سيس پيش هاريسونرفتم . حالا هردو تا آمادهايم تا اكَ استاركينكون خبر شكست خود را بما اطلاع داد بآنجا حركت
_ هال اعتراض كرد :
 مى گفت شما سهتايى بايد در اجراى عمليات. شركت كنيد و از مابقى افراد اسمى بميان نياورد . تازه شما هنوز كه شكست نخخوردهايد . د ر واقـــع هنوز
- درآغاز كار هم نيستيد

هاس اظهار داشت :
 خود را بافراد سازمان مناطق د يكي تحويل ميدهيم مشروط برا ينكه قربانى در صحدوده عملـياتى آنمبا مستقر شده با شد .

 آنرا بآرامى خواند ، باصداى بلند براى ها ماس قرائت كرد:

N
"آيا هاس ديوانه شده؟ او بمن دستور داده كه شما را بكشم . او بهر اطلاع داده كه شما عازم شيكاكو هستيد و دوتا ازآد دمهايم بايد حساب شما را


ديوانهاى خطرناك مواظب او باشيد . . . . بر د
هاس بميان حرف هال پريد : ها

- هاريسون هم پس از اينكه من برايش اجراى حكم ، را خواستم همين عكسالعمل را نشان داد . ولى من نه ديوانهام و نه دروغگَو . شما شابايداين

مساله را روشن كنيد . آقاى هال .
آنگاه هردو پاسخ زير را براى تلكرام آماده كردند :

كه از شما خواسته بااو همكارى كنيد
وينترهال : رئيس دبيرخانه
چند دقيقه بعد هال به گرونيا تلفن زد تابوى اطلاع دهد كه عمويش دارد به شيكاكو ميرودو چس از آن هاريسون مخفيانه بملاقات او آمد تا تا از آنحه

هاس باو كفته بود اطلاع حاصل كند
آنكاه وينترهال بفكر فرو رفت . نگاهس بقفسههاى پراز كتاب و روى ميز







 حقيقت اتفاق مىافتد تلكرامى از شعبه شيكاكو واصل شد :

1 $\Delta$
"تو ديكر حه شيطانى هستى؟
هال جواب داد د د
"كفيل دبيرخانه منصوب از طرف رئيس . "

 كجا است؟

استاركينكتون
هال اين جواب را ارسال داشت .


روز بعد ، از ظهر ببعد سيل تلكرامها شروع شد :
"رئيس را ملاقات كردم . همه چچيز مورد تاييد است. از از شمها عذر
ميخواهم . زئيس دستم را شكست و فرار كرد . جهارعضو مـامور كشتـن او شدند .
تلكرام شوارتز تازه رسيد


ميشود . وجوهات لازم است . "

در جريان عمليات سه دنده دميسى شكسته و بازوى راستش فلج شده




اين تلكرام كه قبل از پيام ارتباطى با اين سه شهر رسيده بود تماما "مشعر

بر اين بود كه اسناركينكتون تعادل روانى خود را از دست داده است . هال بعداز دريافت پیام جوا
درميان اين هياهو ، فكرى به سرها نـا اسناركينكتون فرستاد كه كا رها را بيشتر شلوغ كرد :



 شده؟ عقيده شما حيست ؟
از جواب آشكار شد كه سئوالمورد بحث آشوبى بـا سا سته



راازدست داده . "

هال بسيار خوشحال شد . او توانسته بود اين ديوانـان دران را از انجام


 داد
"تلكرامى كه از شيكاگو دريافت كرديم دستورات قبلى را نقض مىكرد .
 سنت لوئيس"
دستورهای صادره در باره رئيس نقض شده است . طبق مقررات هيج
 رئيس كجاست ؟ چرا باما تماس نمى بییرد آنا

AI
. حنى در اين اتاق
استاد سابق رشته جامعهشناسى پاسن منا
 .





تامپسون اندكى مكث كرد و سيكارى آتش زد و كفت :
 حالا از ديدن يك غريبه د چارتعجب ميشوم . خلام نرفتهام و پولم هم ته كشيده .
وينترهال ورقه ماشين شدهاى رالم رالز پرونده بيرون آورد و د دستورالعملههاى دراگوميلوف را خواند و گفت :
 بنوان مساعده بشما بدهم . اما درهرصورت راني رابـي



 استاد پيشين دانشگاه رسيد را امضاء كرد و پیى به سيكارش زد ، بنظر سيسيد كه خيال بيرون رفتن از اتاق را ندارد . هال بـدون مقدمه از او برسيد : _آيا آدمكشى را دوست داريد؟

ـ اوه! من نسبت بآن بـىتفاوتم هرچند كه ميتوانم بكويم از آن خوشم
. نميآ يد
اما بسهرحال بايد زندگى كرد . من يك زنو سه بهچه دارم .

- فكر مىكنيد كه اين'طرز امرارمعا شصحيح باشد

 كس را تصفيه نكرده و منهمم دلايل مشروع را پذيرفتهام . تنتها كسانى از بين ميروند كه جرمها و بزههاى مشخصى در برابر جامعه مرتكب شده با شند كه
.لابد شما هم درجريان قرار داريد

 نظرشما درباره رئيس مقرون بدرستى است . . . .
. . مقصودتان را نمى فـهمهم



 مبرى بوده است .







- 

 كزارش بيش او آمد وشروعكرد :

- رئيس در راه شيكاكو است . با انومبيل از آلبانى كذ شته و در ا ايستكاه


 . شها او را مى شنا
ـ بـله . اسمش استار كينكتون است .

 آمادهايم نا اكر استاركينگون خبر شكست خود را بما اطلاع داد بآنجا حركت
_ هال اعتراض كرد :




درآغاز كار هم نيستيد
هاس اظهار داشت :







Af
"Tا



ديوانهاى خطرناك مواظب او باشيد . . . . "
هاس بميان حرف هال پريد :

- هاريسون هم پس از اينكه من برايش اجراى حكم ، را را خواستم همين


مساله را روشن كنيد . آقاى هال .
آنكاه هردو پاسخ زير را براى تلكرام آماده كردن آند :

كه از شما خواسته بااو همكارى كنيد .
وينترهال : رئيس دبيرخانه
چند دقيقه بعد هال به كرونيا تلفن زد تابوى اطلاع دهد كه عمويش دارد به شيكاگو ميرودو پس از آن هاريسون مخفيانه بملاقات او آمد تا تا از آ آنچه

هاس باو كفته بود اطلاع حاصل كند
آنكاه وينترهال بغكر فرو رفت . نكاهس بقفسههاى پراز كار كتاب و روى ميز



 بسراغ بنيانگزار اين سازمان كه پدر دخترى كه دوستش داشت فرستاده با باش

آيا چكونه چنیين چییى ممكن بود ؟ . . . .

حقيقت اتفاق مىافتد تلكرامى از شعبه شيكاكو واصل شد :
هال جواب داد :
"كفيل دبيرخانه منصوب از طرف رائيس . " چندساعت بعد تلكرام ديگرىاز شيكاگو رسيدو او رالز خواب پراند "كارها بهمريخته . ما هرنوع تماس خود را با شطا قطع مى تكنيم . رئيس

كجا است؟ استاركينگتون

هال اين جواب را ارسال داشت . "رئيس به شيكاكو رفته است. جا قطار را دا در مقصد بازرسى كنيد و از
دستورات هاس اطاعت نما ييد . تماس نكرفتن شما با من هيج اهميتي ندارد .
روز بعد ، از ظهر ببعد سيل تلكرام ها شروع شد :
 ميخواهم . زئيس دستم را شكست و فرار كرد . چشهارعضو مـامور كشتـن او

شدند .
تلكرام شوارتز تازه رسيد

 ميشود . وجوهات لازم است . "

در جريان عمليات سه دنده دمیسى شكسته و بازوى راستش فلج شده



 اين تلكرام كه قبل از پيام ارتباطى با اين سه شهر رسيده بود تماما "مشعر

بر اين بود كه استاركينكتون تعادل روانى خود را از دست داده است. هال بعداز دريافت پیام جواب نامه را ارسال داشت
 استاركينكتون فرستاد كه كارها را بيشتر شلوغ كرد : "از تعقيب دست برداريد .مجمع عمومى شاخه شيكاگو را براى برای برسى نكات ذيل احضار كنيد : قضاوت و اجراى حكم در مورد رئيس كه خود را
 برعليه جامعه مرتكب نشده محكوم بمرگنميشود . رئيس چه خها خطايى مرتكب شده؟ عقيده شما حيست؟
از حواب آشكار شد كه سئوالمورد بحث آشوبى بــا ساخته . "حريان مورد بحث قرار كرفت . حق با شمااست . جرم رئيس محرز نيست
 دارد خوب ميشود . همه باين نتيجه رسيدها يم كـي كه رئيس احتمالا " عقل حود رالزدست داده . " هال بسيار خوشحال شد . او توانسته بود اين ديوانگان را از انجام

 كننده عمويش را فراموش كند . ليكن تلكرام جديد تمام اميدهاى او را بر باد داد .
"تلكرامى كه از شيكاكو دريافت كرديم دستورات قبلى را نقض مىكرد .
آخرين پپيام شما با اين امر تناقض دارد . . چه تصميمى ميخواهيد بكيريد . سنت لوئيس" .
دستورهاى صادره در باره رئيس نقض شده است . طبق مقررات هيج
 رئيس كجاست؟ چحرا باما تماس نمىگيرد ؟ آخرين تلكرام شيكاگو و ضعيت

AY
قبلى را نقض مىكند . مكر همه ديوانه شدهاند؟ داريد شوخى مىكنيد؟ سانفرانسيسكو رئيس هنوز هم در شيكاكو است "كارتى " او را در خيابان ان استيت ديده

 خواهد شد .
استاركينكتون
رئيس دوباره كارتى را ديده است و باو حمله كرده. كارتى سالم است. استار كينگتون
رئيس بمن تلفون زدهه، حالم را جا آورده. باو كفتـم كه شما شما دستور را نقض كردهايد . رئيس از كوره در رفته . گمانم ديوانه شده؟ استاركينكتون
دخالتهاى شما همه كارها را خراب كرده . بحهه حقى شما خوا خود را وارد
 دراگو

و هال پاسخا دا داد : آنم كه صحيح بنظرم میرسد . شما نميتوانيد مقررات


 _ دـست از شوخى برداريد؟ كام دراء

$$
" \Lambda "
$$

ساعت 11 صبح روز بعد بود كه هال از پاسخ دراگو ميلوف آكاه شد . رئيسشخصا" اينتلكرامرا مخابرهكرده بود : "ییغام زیر را براى تمام شعبهها فرستادهام . شخصا " با شيكاكو براى احراز هويت تماس كرفتم . فكر ميكنم كه
 بجنايت آلوده شده است . يقين كردهام كه تمام اعضاى سازمان ، آكاهانه يا
 كامل انجام دهيد "
هال پاسخهاى رسيده را به دراكو ميلوف مىرساند وتمام شعبهها متفقا " الظهار نظر كرددبودند كه استدلالات رئيس كافى و موجه بنظر نمى رسيد
 "بوستون - اين ارتباطى به اشتباه ذاتى و اصلى يك ميثاق عقيدتى كه عامل تشكيل دهنده جنا ايت مى باشد ، ندارد . شعبه سنت لوئيس - اعتراف شرافتمندانه رئيس را نميتوان خطا بشمار آورد . دنور - تضاد در طرح مسائل اخلاقى در هيج مورد باعث عمل متقابل نخواهد شد . و بالاخره سانفرانسيسكو عقيده داشت كه : "تنتها راه حل اين است كه

رئيس رسما " استعفا بدهد و از تصميم خود منصرف شود " . دراگو ميلوف ناحار بصدور بخشنامهرسمى شد : "اعتقادمناينكبعملمنتتهى

19
شده است • بـا برآوردى كه از كار سازمان بدست آوردم نتيجه جنايتهاى
 دخالت پليس نيز بشوم . اعضاى سازمان را از از بين ميبرم . شعبه شيكاكو





"استدلال قابل قبول است ، منتظر د ستور هستيم " .
دنور پيشنهاد كرد :


سنت لوئيس اعتراض كرد :

كسى ميتواند اين كره كور را باز كند؟
بوستون صبر و حوصله را پیشنهادميكرد :
"در اين حالت بحرانى، بايستي خونسردى خود را حفظ كنيم . شايد
 .يس ازآن استاركينكتون توصيه كرد كه شوارتز و هاريسون و ها ها

 استاركينكتون اعلام مىكرد :




از آن بدبعد سيل تلكرامها بدفتر هال شروع شد . بيست وجهار ساعت
بعد تلكرام شكفت انكيز زير از شيكاكو در دريافت شد شـ


 زيادى دربيش است. ما خودمان دست بكار ميشويم تائيد ساير شعبدها را خواستاريم " .
ساير شعبدها بلافاصله موافقت خود را اعلام داشتند . دراكوميلوف به
 بن بست رسيده بود و باخلاق و شرف حود لعنت مى ورستاد كه او را را با يبند قول و بيمانش ساخته بود : او اينك يقين كامل داشت كار كه دراكوم ديوانهاى تمام عيار بود كه از محيط انسانى و علم و عمل و تحقيق بريده و آ بجهان ديوانكان آدمكش پيوسته بود . اين فكركه آيا او حق داشت عهـد و بيمان خود را با يكجانى آدمكش محترم بشماردوىراعذاب ميداد ، آيا

 اعضاى كانون جنايتكاران بحنكال عدالتگرفنارآيند و بر صفحه سياه اعمال
 فرهان ميداد كه آيا او خود نيز مثل اين افراد پاى در دايردجنون نكذاشته

بود
كرونيا نيز در آن مخمصه از شماره تلفونى كه در اختيار داشت نشانى اش
را يافت و بسراغش آمد و تا او را ديد گفت :

 - ميخواهيد خداحافظى كنيد ، ميخواهيد بركرديد ؟ به اجم اجمور؟

91
سرش را تكان داد و بتندى گفت :
 كنم و اءر بتوانم كمكش كنم . جه خبرى تازكيها از او بدست آوردهايد؟ آيا هنوز هم در شيكاگو است؟ ـ مطابق آخرين خبرى كه از مر ... هال مكثى كرد و ادامه داد :


$$
\begin{aligned}
& \text { رنتـن شما بآنجا نـهايت بـا احتياطى خواهد بود . }
\end{aligned}
$$














 الطلاع داده شود . استاركينتّون" " اـاز بوستون تلكرام زير واهل شـد :
"راستناف" و "پيلــزورثى " بلافاصله براى تعقيب شكار مامور شدند ".
 لوئيس: "ديكر كسى رانفرستيد . منتظر ورود رئيسَ هستيم " اورئ

 تازه مرا در جريان بكذاريد . "
و هال جواب داد : "او شيكاكو را ترك كرده . مقصد بعدى احتمالا " سنت


 اكر آدمكشان سنتلوئيس را مورد توجه قرار نداده نـر با شا شيم " .



 تازه مابقى را در جريان مىگذاشت









qr
سانفرانسيسكو عقيده داشت كه حوزه عمليات بعدى رئيس دنور خواهد بودو



 را پرداخت مىكرد و بخود ميكفت باينترتيب سازمان تا قبلاز پایان سال دال

ورشكست خواهد شد .
سپس يك دوران آرامش فرا رسيد . تمام افراد به مغرب رفته و به تبادلـ ــا

 تا تلكرام ها را برايش مخابره كند ور و آنكاه سوار قطار شد و بطرف سنتلوئيس



 همان ابتدا قيافه ككيده و هيكل انسكلتى هاسِ را كه هن اسنوز از آن شراره" برمى هشبد شناخت و همحنـين استاركينكتون را با د ست شكسته . لوكوويل ، از اعخاى نيوارلئّان ، بعداز مرا اسم معرفى برسيـد :

$$
\begin{aligned}
& \text { _ا اــ مرد كيست ؟ } \\
& \text { مارك وتر جواب داد : } \\
& \text { _ كفيل د بيرخانـه } \\
& \text { لوكووبـل با اوقات تلخى كفت : • }
\end{aligned}
$$



 باعث ايجاد مخاطراتى برای ما و حرفه ما خواهد بود اجازه ميخواهم دراين

 او را خواندهام و از آن هم استفاده فراوان كردهام . بع اجبارتى او يك

$9 \Delta$



 خطرناك است . او حق دارد كه بخاطر اعتقاداتشدرصدد نابودي ما برآيـد . فلسفه و سرشت وى چنـين حكمى ميكند .
از طرف ديكُر ملاحظه كنيد درست در چه نقطه بحرانى سازمان ، سرو كله اين آقا پییدا شده است . چهه كسى او را ضمانت ميكند او درميان گذاشته و او را محرم رازهاى ما ساخته؟ تنـها يكنفر، بله، يكنفر و آنهم رئيس كه درحال دحاضر ميخواهد همه ما را نابود كند كه تا بحال شش نفر از بههترين همكاران ما را كشته و ما را تـهديد ميكند كه بـدست یليس مى سهارد و اين قضيهاى است ناخوشا يند . براى تمام ما عاقبتى نا خوشا يند دارد . اين شخص د شمن است كه در قلب در ما رخنه كرده. من پيشنهاد اخراج او را .. . .
مارگ وتر حرف او را قطع كرد :

- معذرت ميخواهم لوكوويل عزيز ، اين بحثى است بيفا يده . آقاى هال

مهمان من است .
مامور نيواورلئان اظمهار نظر كرد :
 كه در این موقع براى ضيافت و سورحرانى در اينجا جمع نشدها هيم . بنظر منهم ا اين مرد جاسوس است و طر طرح او نابود كردن ما است . من او را همينـجا



 مارگوتر باز سعى كرد مداخله كند اما تلا تلاشش موثر واقع نشد . هانور مدير

شاخه بوستون پرسيد :

- خوب آقاى هال ، چه جوابى دارید؟

 نشست و گفت :
- برطبق موارد اتهام ، دفاعيات من شامل دومرحله است ابتدا اينك

 هم ديوانه ، درعين حال با خود رفتارى معقول و معين دارند . از حـهر هـره آنها



هال ادامه داد :
- چرا من بايد نقشه نابودى سازمان شما را كشيده باشم ؟ اين موضوعى است قابل بحث كه امروز بايستى در آن باره مَا مداقه شود . فقط يك حيز را اعتراف مىكنم و آنهم اينستكه اكر تغييرى در رفتار رئيستان

 دستور دهد كه حكم اعدامش را اجرا كنيد و براساس اصول اخلار انلاقى كه از
 اين كار كرد ـ ا اينطور نيست آقاى هاسى

ـ ــد
 سازمان كرد ؟ جواب آن بسيار ساده است او مى دانـه انست كه منههم مثل فرد فرد


११
بزنم . كارها يم معرف من بودند و اينمســاله براو ثابت شده بود . و وظايف



 خدمت شها خواهم بود و آنچه را كه صحيح بدانم انْام انم ميدهم . . . آيا

اشتباه ميكنم
لحظهاى سكوت بدرقه اين مدأفعات شد . لوكوويل از جابلند شد و بطرف الـو هال رفت و بكرمى دست او را فشردو همكارانش نيز از او پيروى كردند . استا انـا












 زنده و دوستداش و دتنى نمايوركينده تمايا تمامى شعبه سنتلوئيس بشمار مى رفت و استار كينكتون نما ينده شيكاكو دو وا وني ماركوتر از فرصتى استفاده كرد و خود را بكنار هال كشان انيد و در كوشش

- من آخرين كتاب شما را خواندم و لـذت بردم . استدلال شما درباره



 مى توانست آنهها را توجيه كند . بعداز جلسه هال در در قطارى كـ كه آنمها را بششهر ميبرد با هاس شروع بصحبت كرد و حيرتش زمانى فزونى كرفت كه حتى اين مرد نيززمانى استاد دانشكاه در رشته زبان يونانى و عبرى بوده و لوكو دويل

 هال از مخاطبش سئوال كرد :
 اينك به محل هتل خود رسيده بودند . جمعيت در پ پيادهرو لـول ميزد
 - براى اينكه روش درستى بود . براى اينكه بهعقيده من صحيحتر از كار
 اما كوئى مقرر بود كه هال نمى بايستى پايان جمله وى را را بشنود . ا اتومبيل در تقاطعى توقف كرد . از چشمان هاس كه كويى بـهنقطهاى خيره مانى انده بود شرارْاى برمىجهيد . مرد از جا جست و بميان جمعيت فرو رفت .



 ندارد وكرنه كلوله آنرا سوراخ كرده بود . ليكن رمز و واز قا قضيه در جاى دي ديكر

99


 فكر ميكرد كه شايد مردى كه در جلوى او او او حركت ميكرد او نيز آن را را شنيده

 بيحاره كه در اين شهر غريب است ، او نيزهيزى نميداند و اظظهار ميكند كه

 كرده است . "اوكانر " كروهبان پليس عقيده دارد كه اسلحهاى كه با با آن شليك

 نمىتوان تيراندازى كرد . ا ماركوتر چند
 جريان بكذاريد ؟ اينكار كار رئيس است و او خودش اين اسلحه را اختراع كرده.



 هال جواب داد :
 م من فقط كفيل موقت هست ان - خدا كند كه خطر از هاس دور شده باشد . او مردى است دانشمند و با

ارزش. من براى هوش واستعداد او احترام زيادى قائلم هرچند كه كاهى اوقات او بيش از حد نسبت بآدمكشى تمايل نشان ميدهد و از آن للذت ميبرد

- هال با لحن ملايمى كفت :

ـ نـه مثل شما ؟
ـ ــه . هاس با همه ما فرق داشت . در پيش او مساله خلق و خو مطرح بود اين حرف را آفاى هال از من بيذيريد : من هربار كه دفتر ماموريتها ديى بمن
 حين اجراى حكم بدنم از ترس مىلرزيده است ميدانم كه اين ضعف است ولى دست خودم كه نيست. من در اولين ماموريت خودم ، باور كنيد كه حسا بى مريض شدم . در اينباره مطلبى هم نوشتهام كه هرچند براى انتشار نيست ولى زمينه تحقيق و مطالعه ارزندهاى است اسه اكر ما يل با با شيد يك شب ميتوانيد

مرا سرافراز بفرما ييد و اين جستار را مطالعه كنيد و ونـ
 ماركوتر ادامه داد :

- مساله جالبى است . خصلت مقدس حيات انسان پديدهاى اســت اجتماعى • اما انسان بدوى در حالت طبيعى در مورد كشتن همنوع خود هيجترديدىبخودراهنداده.از نظر تـئورى در اين مورد من نيز نبايستى هيج وسواسى بدلم راه بدهم . با اينحال دارم . اين انصراف و عدم تما يل از كا كجا ناشى ميشود ؟ مساله اينجا است . آيا تطور و تحول مداوم تمدن اين برداشت را در سلولهای مغزى بشر به ثبت رسانده است؟ آ آيا اين بهطرز تربيت كودك
 پيدا ميكند ؟آيا اين دو عامل بههم مربوطند اين مسالـهاى است بغا يت عجيب . هال با لحنى جدى گفت :
 - بايد او را كشت. چاره ديكرى نداريم و ما بايستى حق زيستن را از او

101
مهالبه كنيم . با اينحال در موقعيت تازهاى قرار كرفتهايم چون تابحال كال كسانى را كه تصفيه مىكرد يم از خطرى كه تمهديد شان مىكرد خبرى ندا شتند .



 - كنم با هانوور قرار دارم _ آ آ نمىترسيد؟ -ال ان حه؟ ال

- از الينكه توسط رئيس كشته شويد ؟ از -
 بترسد : اما من عقيده دارم كه اين ضربالمثلى است خطا . زيرا هربار كه كسى را مىكشيم ، مرگ بنظر آ سانتر ميرسد - منخودم تا بحال هجده نفر را








 رسيد آنها را برايم بنويسيد ا برّ
- ميدانم كه شما داريد موضوعات زيادى را از من مخفى مىكنيد كه علتش را نفهمميدهام . مكر نمى خواهيد بمن كمك كنيد تا عموسرز را نجات بدهم ؟ كرونيا اين جمله را با لحنى ملتمسانه ادا كرده بود ليكن براى نخنستين


مانده بود و باين جـهت با لحنى خشك كفت :

- عموىشما ظاهرا " نيازى به هيج "كمكى نـار ارد .

كرونيا با لحنى پراز سوء ظن بانگ بركشيد :
-

- هيحى ، هيحیى، يقين دا شته باشيد كها او تا بحال موفق شده از دست

آدمكشان خود را نجات بدهد .
.اها كرونيا اصرار ورزيد
 ندارم . از كجا اطمينان داريد كه اين وحشىها تا بحال كلك او را نكنده
. باشند
ـ او در اينجا ديده شده وحتى در سنتلوئيس . . .
كرونيا با لحن پرشورى گفت :
 اصل جريان چيست؟
lor
وينترهال ناحار باعتراف شد :

- بلى ، صرفا " بخاطر اطــاعت از د دستورات عمويتان بود . باور كنيل :
 شرط عقل اينستكه به نيويورك بركرديد . يكساعت تمام او را بباد يند و نصيجت كرفت وسرانحجام هردو با اوقات

 بيرون كشانده خوابTT لــود در را ببووى او باز كرد و او را بدفتر كار أربابش

هدايت نمود و درحاليكه داشت بيزون ميرفت كفت :
.
هال وارد اتاق شد . مارگوتر پشتميز نشسته و لامپ روشنا يی مختصرى باو داده بود . سرش را بميان دستهايش فرو برده بود . هال با نزد يك شا شا باو انديشيد : "خوابش برده. " او را از شانه گرفت و تكان داد . . اما مارگكوتر هيجعكسالعملى نشان نداد . هال دست قاتل دوست دا شتنى را بدست كرفت

 اT ا Tان بنظر مىرسيد هال بسته نوشتهها را كه زيردست مارگوتر قرار داشت بركرفت . معلوم بود كه او بهنـكام مطالعه Tنـها بقتل رسيده بود . در روى صفحه روييى اين

كلمات خوانده ميشد : "اند يشهها يى درباره مرك و نيستى • " و درروى دستنوشته ديكر اين عبارات بنظر ميرسيد : "تشريح و تعيين چند نما د شكفتانكيز روانى . بلافاصله هال موقعيت را سنجيد و فهميد كه اين مدارك نبا يستى بدست خانواده مقتول بيافتد . باين علت تمام نوشتهها را سوزانيدو چحراغها را خاموش كرد و بيسروصدا بيرون رفت و از شهر نـيز خارج شد .

استاركينكتون صبح زود براى مطلع ساختن او از جريان یيشش آمد ولى
 چیره شد . دخترك خدمتكار در بازجويى و عليرغم خواب آلودبودنش چهره مهمان شبانه را بخاطر داشته و جزئيات آنرا بخوبى توصيف كرده بود . هال بسرعت از جا پپید و در برابر آينه ايستاد . تصويرى كه آ ينه منعكس ميكرد مو بمو همان بود كه پليس در صدد يافتن آن برآمده بود . حتى سنجاقكراوات ات

مرواريدنشانش نيز در جاى خود قرار داشت .

 زد كه از پاى تا سرخود را تغيير دهد .
 قطار برايش باقىمانده است . خوشبختانه توانست كرونيا را با تلفن پییدا كند و او را درجريان حركت خود قرار دهد و باوِ گفت كه چون حد دراگوميلوف را ميتواند در دنور پيدا كند بنابراين بهـتر است كه او هم بوى.

ملحق شود .
پس از اينكه در كوپه قطار جاى گرفت و قطار براه افتاد و به حومه رسيد ، هال احساس كرد كه دارد بهـتر نفس مىكشد و در اينجا بود كه تصميم كرفت موقعيتى را كه پيش آمده بود با فكر باز و خيال راحت ارزيابى كند . بخود كفت كه او نيز در دامى كه كستـــرده بــود كرفتار آمده است . دست سرنوشت او را بدانجا كشانده بود كه سازمان آدمكشان را كشف و مثتلاشى سازد ليكن ابتدا دل بر د ختر رئيس سازمان باخته و سيس خود كفيل اين سازمان مخوف شده واينك نيز باتهام قتل كه بيگمان كار رئيس بود در تعقيب پليس قرار كرفته بود . او بخود مىگفت : "من حالا از اين جامعه شناسى عملى اشباع شدهام . پیس از تمام شدن اين ماجرا منحصرا " به تئورى خواهم پرداخت . جامعهشناسى سالنى ، نكتهاى است و شناخت جامعه نكتهاى ديكر .
$10 \Delta$
"هاركينز" مدير شعبه دنور با حههرهاى درم و كرفته از او استقبال كرد و هنگامى كه آندو باصل موضوع بی بردند ، علت اوقات تلخى هاركينز دعلوم

هاركينَز با لحن عتا باT لودى پرسيد : -


- رآ آماده نسا اخته بود
- يس او بآنجا آمده هاست؟
 دست داده بوديم : يكى "بوتسويك" كه من او را مثل برادر خود مـم ميدانستـم و "كالكينس" از اعضاى سانفرانسيسكو . و حالا هم "هاردينك" عضو ديكر

شاخه سانفرانسيسكو مفقودالاثر شده است . خيلى وحشتناك است !
هاركينز آ شكارا لـرزيد :

بُود . سرزنده و سرحال . حالا چه كسى زن او را تسليت دهد .
 باشكفتى بخود مىگفت : "اينـهم ديوانهاى ديكر : يك قاتل احرده احسا ساتى . " آنگاه از او پرسيد :
-
آدم ها يى را كشتها يد و اينههم مثل همان است .





بطانفرانسيسكو ملاقات كند . بيشود و بهوى پیشنهاد میكرد كه او را در هتل فرمون

در شهر رنو تلكرامى براى هال رسيد . آدمكش احساسانى آنرا الز دنور مخابره كرده بود :

- يكى از افراد ما در "وينهموكا " بقتـل رسيده . مى بابـد كار رئيس باشد .

 - ما يلـم كه هويت مقتول را بـدانم . آيا نامه مرا بآن بانوى جوان دان داديد؟ سه روز بعد هال در هتل سنتفرانسيس، تلكرام جديدى از عضو دنور دريافت كه آنرا از وينهموكا در نوادا مخابره كرده بود : "بوزش مرا بیذيريد . نامش هاردينگ بود . رئيس مطمئنا " در راه سانفرانسيسكو است . به شاخه محلى اطلاع بدهيد . منهم ميرسم . نامه داده شد . خانـم در قطار مى باشند " . اما وينترهال و هم چنين "برين " و "Tلزورثى " دو رابط شاخه محلى كه در اختيار او گذاشته شده بودند نتوانستند اثر و نشانهاى از گرونيا در سانـفرانسيسكو پيـا كنـند . هال حتى به اوكلندرفتوَ به جستجو پرداخت و از باربرسياهپوستى كه اثاثيه او را برده بود پرسوجو كرد اما هيج ردى نيافت . البته دخترجوان به .سانفرانسيسكو رسيده بود اما گويى بخار شده و از بر بـر بـين رفته بود . آل مكشان بـدانجا هجوم آوردند : هانوور از بوستون ، هاس، جنا يتكارى كه حتى قلبش در جاىخود قرار نداشت و استاركينگتون از شيكاگو و لوكوويل و

جان كرسو از نيواورلئان و بالاخره هاركينز از دنور . اكر افراد سانفرانسيسك




جان او از طرف رئيس ديوانه درمعرض خطر قرار ندا
 مطمئن ساخته بود كه با يك مشت ديوانه سرو كار دارد ـ ـ آنها ميدانستنـ كـ كه او او عامل اصلى كرفتاريـهاى كنونى

 نميكردند و با آن جنون ذاتى خود او را از هرتقصيرى مبرا ميدانستند هال


وظايف خود را بخوبى انجام ميداد . باستثناى هاس كه عليرغم احاطه كاملش بزبان يونانى و عبرى آدمى خونآشام و پلنگطبيعت بود ، او نسبت بمابقى كه آنها را ديوانگًانى فاض
 همحون حل كردن مساله رياضى و يا ترجمه هيروكليف و يا تجزيه و تحليا









111

 در انبار با آلزورثى كـر كه عشق و علاقه مفرطى به سيستم تلكراف بى سيم داش داشت





 روزهاى شنبه يك مكالمه تلفونى داشت كه در آن صدا صداى يكا يكنواخت و فاقد احساسمخاطبـــش بــراى او كاملا" آشنا بود . رئيس مكررا" اين موضوع را خاطرنشان ميساخت كه بازماندكان سازمان آدمكشان بهانتر است كه انـان انحلال سازمان را اعلام كنند . هال نيز در يكىاز جاز جلسات مجمع عمومى عين همين






 بيايند؟ انحلال سازيشا بوانى كه از لحاظ اجـا اجتماعى آنرا موجه ميدانستند جنايت

هولناكى بشمار ميرفت .
لوكوويل موكدا " مىكفت
 در سطح حيوانات وحشى تنزل ميدهيم . مگر ما حيوان هستيم؟ مابقى بانگ







 همكى ندا سرميدادند :
_نه! نه! نه!
-
 هانوور اضافه كرد :

- درغيراينصورت هركز به روشنايـى نـيا نـواهيم رسيد . الزورثى با لحن قاطعى كفت :






IIr








 هال با لحن غمكنانهاى كفت :




 لوكوويل پرسيد :

 لوكويل باين نتيجه رسيد :




 -

- آنحه را درست ميدانيم عمل مى آكنيم

هال آهى كشيد :

- بازهم به مبحث اخلاق بركشتيد !

لوكوويل سرسخت پرسيد :



 همه چیز نابود خواهد شد .

## IT

يك شب هال در كافه "كانيش" انتظار ".جانكرى" را مبيكشيد . آنهيا



 كرونيا نكاه دردآلودى باو انداخت و ثانيهاى بعد دست او را كرفت و بنالهاى كفت :







 راهنماى Tسانسور یرسيد : ـ ـطبقه چندم، آقا ؟
ديكر كسى در آسانسور وجود نداشت . هال جواب داد :

- بازهم بالا برويد . كرونيا ، صبركن ، به سالن نخلها ميرويم و كم

باهم كب ميزنيم
دختر جوان بانگ زد :

 مراتما شا كنيد : آيا مثل ديوانمها هستم ؟

هال بازويش را گرفت :


 رسيدند هال از او پرسيد :

مرا در دنور دريافت كرديد . پس چرا بـه هتل سانفرانسيسكو نرفتيد ؟ گرونيا متفكرانه جواب داد :
-
 منىكنم كه سازمانهايى چون سازمان آد مكشان وجودخار




 ظاهر نشدمايد؟
هال با لحنى خشك و مطمبئن كِت :


IIY
شها داريد در كنار من از خيال " یاول " عبور مىكنيد . پيادهرو لغزنده است . مكر آنرا زيركفشهايتان احساس نمىكنيد؟ نكاه كنيد : اين اتومبيل زنجير
 كه روى نيمكت نشستهاند اين كدا را نكاه كنيد كه از من صدقه ميخواهي اهـ او او حقيقى است • مى بينيد؟ من نيم دولار كاملا" واقعى باو ميدهم تا يك بطرى مشروب واقعىزهرمار كند . من حتى نفسش را احساس مىكنم . شما بوى آنرا نمنى شنويد؟ و من بشما اطمينانميدهم كهنفس او حقيقىى است • و خيلى هم
 برايم درددل بكنيد . همه چيز را بكوئيد . _ـ آيا سازمان آدمكشان وجـود دارد ؟
 آيا جنون عموى من بشما هم سرايت كرده؟ هال اندوهكنانه سرش را تكان داد :

 ــ شما از كجا آنقدر اطمينان داريد ؟

ايستاد و آشكارا خود را از هال كنار كشيد :

- یس شما هم جزو اين سازمان جـهنمى كه ميخواهد عمويم را بكشد ،
- نه . من بآن تعلق ندارم . فقط برامور مالى آن نظارت مىكنم • آيا عمويتان درباره . . . اين سازمان با شما صحبتنى كرده؟
 بانى و سبب اين سازمان قلمداد مىكند .

هال با اطمينان كفت :



مجددا " گرونيا ايستاد و وایس رفت :
 او پرداخته؟

- بلى ، من آن شخص را می شنا سم

ناللهاى از دل د خترك برآمد و گفت :

- حطور توانستيد اين كار را بكنيد ؟
 موضوع بيخبريد و وارد جريان نيستيد . وقتى كه من اين مبلغ را پر پرد كردم در حقيقت خبرنداشتم كه اين شخص پـر شما است . . . . هال لحظهاى درنگ كرد و فهميد كه رازمكوئى از زبانش دررفتتها ست .

گرونيا كه سعى مىكرد خونسردى خود را بازيابد گفت :

- بلى ! او بـمن هم كفته كه دخترش هستم • ولى من من فكر ميكردم كه اين . بارهم دارد هذيان ميگويد . ادامه بدهي - بسيارخوب، در آن موقع من نميدانستم كه او پـرشما است و د داحار




كرونيا بكنار او آمد و باصدايى آرام و مطمئن كفت :




119


آورده .

هال سخنش را قطع كرد :
ـ شـخصى بنام هارد ينـً




 غريبى است الا بهرحال جال جنونى است واقعى . خوشبختانه منو شما درا داين










 نميدانم اما بكَمانم خانم



بآنها اضافه كرد و تمام اين سيمها بكنار در ورودى منتهـى ميشوند , T يا فكرى
بنظرتان نميرسد ؟
بناكهان هال بيادآورد كه كرى امشب سروعده ملاقاتش حاضر نـشده .
كرونيا اصرار ميكرد :
ـ امشب اتفاقى مىانتد . عمرد امويم يا امشب بمن ملحق ميشود و يا فردا در عرشَه كشتى . ازاينجا . . . . . اها هال كه تصميم خود را كرفته بود دختر را شتابان باخود بيك ايستكاه

كشاندو كفت :


كرونيا زيرلب كفت : ,
 - معذرت ميخواهم خانم ولى آنها لش و بيعار نيستند . بلكه آنـا بنها مردانى هستند شجاع و اگر بههتر بكوييم آدمهايى هستند كه تابحال نظر آنـيا


_آنهيا ميخواهند پـدر مرا بكشند !
وينترهال اظهار داشت :

- ولى شما هم فراموش نكنيد كهردرتان هم ميخواهد سرآنـها را زا زيرآب كند . علاوه برآن ، اين او است كه چنين فرمانى را براى آنها صاد وا
 عجله كنيد . او آنها را. در يك خانه مينگذارىشده جمعكرده و ما شايد






171







 با يك جست از يك نرددآهنى جست زد ، كرونيا نتاه معنى دارى به هال انداخت و زمزمه كرد :
_ اين خانه ما است . او را نكاه كنيد ، هيج فكرنميكند كه با مرك وعده
ملاقات دارد .
هال بهمان آهستگى جواب داد : - منهم تقريبا " با او همعقيده هستم . فكر نميكنم آقاى هاس آد آدمى باشذ كه باين آسانيها دم لاى تله بدهد ا



 داخل شود .






كرده . آيا انتنهاى سيمى كه با من از آن صحبت كرد يد بهمانجا ختم ميشود؟
 آنجا مخفى كند . اوه يكنفر داردميآيد . . . شايد او هم يكى ار از آدمكشهـا

است . . . .
هال و كرونيا بدونتوقف از خانه رد شدند . مردى كه از جهت مخالف رسيده بود از پلكان بالا رفته بود . لحظها
. بكوش رسيد



درصورت لزوم بدون زنگزددن وارد خانه شود .






هال با صدايى آهسته كفت :

- اوهانور است از بوستون ال








ITr
_ متافيزيك ! ماوراءالطبيعه بيحاره ! هانوور عزبز من ! موقعى كه داريد از



ثانور بمبيان كلام او بريد بـريد :
 وراى وجدان وجود ندارد ، و وقتى كه وجدان از بين رفت ، زيبائى نيز به






آمده هركز . "
لوكوويل الظهار داشت :

. و متضاد آشكار ميشوند
 -
 ازلى و ابدى است، مطلق است ، فراسوى ورار وجدان است است و پیر و مار اسر

وجدان است .
لوكوويل هيجانزيده كفت : - صبر كنيد

لوكوويل مثل هردانشمند جزه ايمى ادامه داد



موجوديت اصل موضوع تكيه مىكنــد . وجدانى كه مى بينيد ، واين نكته را فهمميده است كه شيئى بجزز تصادفى ساده حيز ديگرى نيست . اين شمائيد

آقاى لــوكوويل يك طرفدار متافيزيك.
صداى تحسين و كف زدن بگوش رسيد و كسى بلـهجه انگگايسى ادامه داد :

- شما خودتان دردامى كه پهمن كرده بود يد افتاديد .

هال درگوش گرونيا زمزمه كرد :

است - اين مرد قادر بود در تمام آن انقلابى بوجود آورد .
لوكوويل پاسخ داد :

- ــازى با الفاظ! سفسطه و بازى با كلمات ! آقايان ده د قيقه بمن فرصت

بـدهيد تا تز و نظريه خودم را برايتان تشريح كنم
هال زمزمه كرد :

 خونآ شام ؟
كرونيا شانهها را بالا انداخت و كفت :
 ولى هرگز نميتوانم فراموش كنم كه اينـها ميخواهند عموسرث پـدرم



دخترجوان الظهار داشت :
.
اينبار نوبت هال بودكه شانه بالا بيندازد


Irs
دستكيره را پییهانيد و در را باز كرد و وارد سالن شد و كرونيا همصنان






 - بموجب دستور رئيس ما اينجا جمع شدهايم و او ما ما را با باينجا اينا احضار
 هال شروع بخنديدنكرد :


 - آد مكشان هستند بشما معرفى كنـ الون

لوكوويل بالحن قاطعى كفت :
ـ خيانت ! هال شما ما را گول زددايد !

 شما اين خانم است
استاركينكتون كفت :
 بما كفت، ما تكتك باينجا آمديم واين بدان مفهوم است كه در آدرس اشتباهى صورت نكرفته . هال با لبخندى كفته او را تاييد كرد و كفت :

ـ كاملا" درست است . حون خانم كنستانتين دختر دراگوميلوف است هنوز اين كلمات بدرستى از دهان هالبيرون نيامده بود كه هر هفت مرد شتابان بطرف او دويدند و دست هاى خود را بطرف كرونيا ــ كه بنوبه خود دستهايش را یشتسرش پنـهان كرده بود ـ دراز كردند . كرونيا خطاب بـ به

لوكوويل كفت :
ـ شما ميخواهيد یدر مرا بكشيد . بـنابراين از من انتظار تداشته باشيد كه
د دستتان را هم فشار بدهم

كمك ميكردند پاسخ داد :
افتخار بزركى است . دختر مقام رياست ! ما نميدانستيم كه او يك دختر هم

- دارد . . . خيرمقدم ميگوئيم

اما كرونيا باهمان لجاجت كفت :
 - خانم باور بفرما ييد ما دوست ايشان هستيم . دوستىماوسيع تروعميقتر از آن است كه مرگ و زندگى بتواند در آن خللى وارد كند . جان آدمى ' خانمكوچولو، چه ارزشى دارد . . . . . چیيز پوچى است . . مكر ما جزمهرههای پیيادهايى در صحنه شطرنج جههانى چیيز بيشترى هستيم كه بتوانيم سهمى در دكرگونى وتحمل اجتماعى داشته باشيم؟ ما پدر شما را تحسين مى.كنيم و بايشان احترام مىگذاريم • او مرد بزرگى است . او رئيس ما است - يعنى رئيس ما بود
كرونيا براى بارسوم تكرار كرد :

- ولى شما خيال كشتن او را داريد .
. دختر جوان در برابر آنهمه اصرار نرم شد و نشستٌ . لوكوويل ادامه داد : ل

ITY







 -






 پيروز است ! دنياى آدم ها ، يك روز
 با آن تطبيق دهد


 كرونيا نوميدانهیاسخ داد دا :
 جنون كرفته .

- من كه بشُما كفته بودم اينـها ديوانه شدهاند . د يوانهاى عين یدر شها . ديوانماى مثل من و شما ، اكر كه استدلالههاى آنمها برما تاثير كذاشته با شد .
 هانوور ذ ذرحاليكه از بالاى عينكش نكاه مسرتآميزى به كرونيا میافكند

برسيد :

- حالا نظرنان نسبت بما چيست؟ - فقط با يد بكويم كه شماها اصلا" هيج شباهتى بآدمكشان نداريد . من د ست شما را خواهم فشرد آقاى لوكوويل و هم حنين د ست تمام آقايان را در صورتيكه بمن قول بدهيد از كشتن پدرم صرفنظر بكنيد . هانوور با لحنى سرشار از ملامت كفت : ــاوه ! خانم كنستانتين شما راه بسيار درازى را بايد طى بكنيد تا بـا بـه روشنا بى برسيد
لوكوويل منفجر شد :
- كشتن ؟ كشتن؟ چرا اينقدراز كشتن میترسيم ؟ مكر مرگ چپه اهميتى دارد . تنـها حيوانات و موجودات پست از مرگ مىترسند . خانـ انم عزيز ، ماها
 بدى را ميتوانيم كاملا " تشخيص بدهيم . براى ما كشته شدن د شوارتر از كشتن
 $\qquad$

.
استاركينكتون بانگ بركشيد :
- آ آيا اتفاق افتاده كهكسى تا بحال حتى حشرهاى را نكشته باشد؟ يك يك



$1 r 9$
باشيد كه بابيرحمى آنرا از بين بردهايد . باين موجود ظريف بينديشيد كه



: كرى كفت
ـ
- من خودم داشتم توضيح ميدادم . كجا بوديم ؟ خوب حالا حشره را لـه

كرديد . استاركينكتون يك زست تاترى بخود كرفت :
 يادى هم از او باقى نميماند . أما اگر يك انسان را با بكشيد و نسلهـــا يــــ، از





باشد
هانوور درميان ابراز احساسات خود از مبلى كه برروى آن نشسته بود
بيرون پريدو درحالى كه بازوهايش راتكان ميداد كفت : _ دقت ! توجه! آن را خرد و له كنيد ــ استاركينكتون من نظريه شما را شايد كه خشن ولى پرمعنا است تاييد مىكنم - خوب گوش كن استاركينكتون :




 كرونيا برآ شفته كفت :
_Tايان ، خواهشميكنم . شما براى چهه اينجا جمع شدهايد؟ من كارى به كائنات ندارم > مقصودم همين خانه است . آقاى هانوور با فصاحت تمام درباره خردشدن بال پروانه صحبت كرد . كشتن و له كردن
 خودتان در اين محل اجتماع كنيد و با اينكه خود را ها هم آر آدمهايى پيرو اخلاق و آداب ميدانيد طرح قتل و كشتار بريزيد؟


آنگاه هال بسوى دختر دراكوميلوف بازكشتو آمرانه كفت : - خاموش باشيد گرونيا . شما هم در خطر سرايت افكار آنها هستيد . شر ا شرط
 دوستان، خواهش ميكنم دست از اين بحث بكشيد و آنرا فراموش كنيد وسر موضوع اصلى بركرد يم • ببينيم كه رئيس كجا است يعنى پدر خان انم كنستانتين مكر خودتان نكفتيد كه او شما را باينجا احضار كرده. هپرا شما دعوت او او رـا قبول كرديد ؟ براى اينكه او را بكشيد؟
هانوور كه هنوز تحتتاثير بحث داغ و و كفتگوى مهيجش قرار داشت پيشانىاش را از عرق پاک كرد و سرى بعلامت رضایت تكان داد و با لحن آرامى گفت :


. بخواهيم اينجا كرونيا با تشدد كفت :

 هال يرسيد : - حرا رئيس اينجا نيست؟

IrI


.

- ولى او قول داده .



 كفت :
- بههمهنان سلام ميكنم دوستان و برادران عزيزم . هممكـى در اينجا حاضريد بجز هاس . هاس كجاست ؟ آدمكشان كه قدرت دروغكويى را هم نداشتنـد با ناراحتى بـهم نكاه

دراكوميلوف تكرار كرد ؟

- هاس كجااست؟

هاركينز د رحاليكه آب دهانش را قورت ميداد با لكنت زبان كفت :

دراگوميلوف كلامش را قطع كرد .

- بسيارخوب، ولى من از او خبردارم .من مواظب ورود شنما از پنجره



- كه من با آنجا كار داشتي داز

هانوور با لحنى دوستانه اما منطقى كفت : -

پذ يرفتيم و اكر هم هاس را در بيرون قراول كذاشتيم بآن مفهوم نيست كه زير





حهرهاش از رضايت برافروخته شد و سرانجام كفت : - بلى ، حق با شما است . هيج تقصيرى نداريد .اما در در حال حا حاضر تما نمام نقشههاى ما با حضور نابهـنكام دخترم و مردى كه كفيل سازمان است و و محتملا

روزى هم دامادم خواهد شد ، بهم خورده است است د
استاركينگتون عجولانه پرسيد : _ كدام نقشهتان؟
دراگوميلوف شروع بخند يدن كرد :

استاركينتتون نيز كفت :
 حضور بيموقع دخترتان و آقاى هال در ا اينجا متا سفيم . آننها ناخوا

آ مدهاند و طبعا " مى توانند زحمت خور خور ران را كم كنـند .






 استاركينكتون كفت :
irr




خورد .

آدمكشها بانتهاى سالن رفتنن و با صداى آرامى شروع بمشورت كردند .
كرونيا دركوش پدرش كفت :
 . نجات بدهيد
 - تو دخترم اين مسائل را نمى فـهمى .


كنان كفت :
ــمكر شما هم مثل آنـها ديوانه شدهايد !



 نكاهى باين صحنه بينذازيد : هفت مرد قصد كشتن مرا كردداند واند و منـهمتصميم

 اخلاقى است !








 اتاق را ترك كنند

 كفت :
-
 دراكوميلوف پرسيد :

- حتى اكر وضع پيشبينى نشدهاى پيش بيايد؟ استاركينگتون نتاهى بـهمكارانش انداخت : _اين وضع اسثثنا است . . . . . .





 ياركت را كه درست جا نيفت خوابيدهاند مى بينيد
irs
هانوور نكاهى به مواد منفجره انداخت و كفت : - خيلى جالب است . چچه مرى سادهاى . يك واكنش شيميائى وحشيانه ولى مثل اينكه من دارم مبالغه مىكنم . يك روز بايد فرصتى پـيدا كنموهدرباره




. بشمار مى رفت
كرى كفت :
ـ ــ ما ديكر اين را نخخوانده بوديم ولى با اينحال براي مقّابله با امور

 دراكوميلوف كفت :







ساخته نيست .
هاركينز كفت :
ـ يك نفر درمقابل هفتنفر • معادله افتضاحى است !
برين كفت :
 دراكوميلوف ادامه داد :

- من پپ

الين مدت مىتوانيم شام هم بخوريم
آلزورثى كفت :

 را بسوى شهر ترك كردند .

هشت آدمكش با كرونيا و هال و دراگوميلوف در يكى از كابينهاى اختصاصى كافه كانيش بصرف غذا پرداختند . هانوور و هاركينز در بـين آن
 بشقابى پراز־‘اهو پياز خام و هويج پرداخت شد . آلزورثى نيز بجاى غذا مشغول خوردن گردو و موز و كشمش شد . درعوض

 آنان با كفتكوهاى دوستانه ومهرآ مبز محيط كرمى بوجود ناكمان استاركينكتون به دراگوميلوف گفت :

 - بآ سمان سوت كرده بودم بريد كفت :


دراگوميلوف با لحنى كه كمى ناراحت مينمود الظهار داشت :

هانور با لحنى موقرانه پرسيد ؟ ان


هاس مساله را تصديق كرد :

- ولى رئيس شما نمى با يستى آن سيستم را درانيا هال براى Tرام كردن Tنان كفت :
 اين مارچوبهها كنسروى هستند . مكر از اين خبر نداشتى مـي
هانوور بحث را فراموش كردو به عقب جست و باوحشــت كفت : - مرا بكو كه هيحوقت كنسرو نخوردهام . هال ها آيا مطمئنى دراكوميلوف كفت : ـ آرامباش، هاس عزيز، ولى دفعه بعد ترا باسيم موادمنفجره بزمين
- مى دوزم

كرونيا بانگ برداشت :




سيس بطرف هال بركشت :
-

آ آناه دخترجوان بسوى دراكوميلوف برگشت و كفت :



 بله، بيدار شويد ! دلم ميخواست كهزمين لرزهاى ميشد و شماها را از از خوابتان

149
مى برانيد . بدرجان ، همكن نيست كه شما اين كار را بكنيد خرا خواهش ميكنم فرمان مركى را كه مادر كردهايد لغو كنيد و آنها را هـم از از قولى كه داد ادها اند
. هنصرف كنيد
استاركينكتون جواب داد :

- ولى ديكر امكان ندارد .

دراكوميلوف نيز آن سرميز سرش ار را تكان دان داد :

هال مداخلهُكرد :




هاس باوخاطرنشان كرد :










 همه يكصدا سخنان او را تصديق كردند و دراكو دويلوف نيم خيز شد و از

روى ميز د ستش را بطرف هاس دراز كرد و براى لحظهاى صداى يكنواخت و يك آهنكش باطنين هيجانآ ميخته شد و با غرور كفت :

 روشنايى بركنار ميشود :
هانور از جاجستوسرمست از عشق و ستا هـا كرونيا و هال نكاه نوميدانهاى بههم انداختند . مرد جوان با سرگشتگى كفت :
 دختر رئيس با لحنـى غضبآلود كفت : - تيمارستانها از این اند يشمندان پر شدهانـ هال بالحن تحقيرآ ميزى گفت :

- منطق و استدلال ! كرونيا افزود :
- من هم ميخواهم يك كتاب بنويسم . يك كتاب تحت اين عنوان "منطق جنون يا چرا اند يشمندان جنون مىگيرند"
بافروكش كردن آ تش هيجان اند يشمندان پرشكوه استاركينگتون گفت :
 كرونيا جواب داد :
ـ شما آنرا نقض كردهايد ، من آنرا بشما اثبات مىكنم . . . .

$$
\begin{aligned}
& \text { كرى هرسيد : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

اين سئوالهم بخنده انداخت و دخترجوان نيز بخنده افتاد .
هال موقرانه د ستش را براى ادامه بحث بلند كرد : - مثل اينكه ديكر كارى براى ما باقى نمانده جزاينكه بعداز اين درباره

 كرونيا لجوجانه كفت :
 ثابت خواهم كرد .
هال بطعنه كفت :

براى هميشه بكنارى خواهم كذا
لوكوويل پاسخ داد :

هاركينز كفت :

 اما هانوور 'سخن او را را قطع كرد :







كنسروى بودند .

 - هانور شها آدمى منطقى نيستيد ال

مخاطب وى نه با خشونت جندان جواب داد :


- برایاينكه الان فصل مارحوبه نيست .

استدلالى محكم بود و هانوور قبل از اينكه بفكر vاسخ افتاده باشد ، برين
وارد معركه شد . :

- هانوور عزيزم 6 همين الان كفتيد كه شما انفجار را موضوع جالبى ميدانيد .بس بكذاريد قدرتاستحكام منطق جـهانى را برايتان بازن بار بار كنم : منطقى كه باعناصر سرو كار داردو به منطق شيمى و منطق مكانيك ، و منطق

 -تشريح مى كنم
هانوور بديدنمار جوبههاىدستن نخوردهلرزيد وكفت :
- نابخرد ؟ آخر شما فكر مىكنيد كه الكترون فاقد منطق و خرد است ؟


 كردهام بهرهمند است اين را نكاه كنيد .





 هاس لبخندى زد و كفت :
- بسيار خوب، یس بكذار حرف بزند ! شايد هانوور او را وادار بسكوت

Ifr
كند . حالت متفكرانه برين كه حشم از آن شيئى برنميكرفت 6 خندهوها را را بر


آنكاه برين از جيب كتش يكساعت فولادين معمولى را بيرون كشيد و كفت

حالا نيمه شب است
درحالى كه بطرف د راكوميلوف مى جرخيد كفت :

- قرارداد آتشبس ما يك ساعت ديكر بیايان میرسد . نكاه كنيد ، من

با انگشت ، از شكاف داخل د ستكاه باصطلاح عكاسى بهور رفتن آن مشغول
شد و سرانجام كفت :
 كردهاند . حال من ساعتم را آنجا ميكذارم . آيا صداى تيكتاكآن آنرامى شنويد؟



"ناكاتوداكا " همان رًاینى مشهورى كه پارسال مرد .
هانوور اعتراض كرد :
- يك صفحه كرامافون؟ فكر كردم كه شما از موادمنفجره صحبت كرده

بوديد؟

- صداى زاپنى همان مواد منفجره است . يادتان ميآيد كه اودرلابراتوار

خودش در اثر صداى خود ش بقتل رسيد ا
هاس آشكارا ابراز رضايت كرد و كفت :

هال به كرونيا كفت :

- منهم يك حيزهايى يادم ميآيد . ناكاتوداكا شيمىدان بزركى بود .

استاركينكتون كفت :

- من فكر ميكردم كه او اسرار خود را بكور برد .
 مبارز انقلابى آنرا دزديد . حالا اولين فورموز ساخت امريكا وريا را وا داريد تماشا

م مكتيد و سازنده آن منرا منـ
كرونيا فرياد كشيد :

- پی حالا منفجر ميشود و ماهمه بآسمان خواهيم پريد !

برين با حالتى غرورآميز تصديق كرد :
 زمينلرزه آمده و يا هرج و مرجطلبان بار اينـا دخترجوان فرمان داد :

 به هانوور همين را كفتم : منطق شيمى ، مكانيك در داني



 جهنمى ورميرفت مجددا " بسخن درآ مد .



 بطور قطع يك اخلاق و يك خردو يك منطق در عناصر وجود خواهد داشت

180
-


اما هال كه از جاى جاى

 هانوور او را مطمئن ساخت :
 قصدى از اين كار دارد . لوكوويل با لكنت كفت :
 استاركينگتون بطرف هال خم شد و به نجوا كفت :










 آتشبس، آخرين مواد مورد موافقت سازمان افتاده باجرا درميآيد . رئيس از شما

عذَر ميخواهم ، يك لحظه ديكر بمن فرصت بدهيد . قبلا " برايتان كفتم كه


 شريف و منطقى و همقطارى وفادار : حتما " اطللاع داريد كه يك قدم نـــا بـجاى
 دختر و داماد آيندهتان نيز از بين خواهند رفت . پیس بهـتر است است آرام

 اتاق من پيدا خواهيد كرد ـري كرونيا التماسكنان كفت : - وينترهال ، كارى بكنيد

 حاضران ميشد كفت :




نميكرد ، بركشت :



 خودتان را هم قصاص مى مكيد ؟
ifv
استدلالى بس محكم بود و برين لبخندى زد . مابقى مودبانه كوش مىكردند . باكتريولوزيست با حالتى شادما انه كفت :



هال با همان آرامش جواب داد :



 سكوتى متفكرانه در پی اين سخنان حكمفرما شد و اين بار كرى آن آنرا شكست :

- برين،، بايد بكويم كه او كاملا" حق دا دارد .


لوكوويل بنوبه خود وارد مذاكره شد :

 ميدهد
هاس با لحنى غضبآلود گفت :
 كناهكار نباشد استحقاق مردن هـ هم ندارد . كرونيا آه كشيد :



مخوفى مىدرخشيد كويى هيحكس مواظب تيكتاك بمبى كه هرلحظه امكان


هاركينز نيز بنوبه خود وارد كفتكو شد و بآرامى گفت :

 آن را از اعتبار انداخته است . نميكوئيم كهكار مجرم نيازى به مجازي انـا ولى ازياد نبريد كه شالوده سازمان ما براصول اخلاقى محكمى پایهگذارى
شده. . . .

برين با هيجان اظهار داشت :





ـ ـ د رست تا سى دقيقه ديكر . . .






 آنعاه قبل از اينكه كسى فرصت اننجام كوچكر ، _او را دستكير كنيد !
$18 q$
اما جان كرى برسرراهش ايستاد و با لحنى قاطعانه كفت :
 جان خود پرداخت . شرافت بما حكم ميكند كه تا بيستدقيقه ديكر هيج كارى

- انجام ندهيم

استاركينگتون كه خونسرد نظار نكر مباحثات آنها بود دستش را بلند كرد
و كفت :

- ميترسم كه بمب امكان ادامه بحث را بما ندهد . نكاهى به صفحه ساعت انداخت و ادامه داد : ـ ـد رست تا بيستد قيقه د يكر منفجر خواهد شد .
هاس د ستكاه را با احتياط برداشت و با كنجكاوى بآن خيره شد :
- حتما " وسيلماى وجود دارد كه . . . .

استاركينكتون با خشونت جوابداد :

- برين كاملا" ما را از اين امر مطلع ساخت . منهم حرف او او را را باور
 ازجا يش بلند شد :
- بهعنوان رئيس شعبه شيكاگو بانظلاع ميرسانم كه تصميمكيرى در اين مورد با من است هاركينز و آلزورثى فورا " اين بمب را برداريد و بسرعت ممكن آنرا بخليج بيندازيد . اكر ما اين را در ا اينجا بكذاريم احتمال دار دارد حند بيكناه را از بين بـرا بـرد
 از آن بكوش ميرسيد با خود بيرون برد بردند . استاركينكتون با همان لحن ادامه داد

 چچيزى بيرون نخواهيم كشيد پس بايد باقدامات ديكرى متوسل شويم . . .

هاس مكانيكوار جواب داد :
كرونيا از پاسخ اين مرد بحيرت افتاد الـا
. - بسيارخوب ، اسم اين كشتى ها را بكو !
 اسكله تجارتى
بازرسى كن . كرى هم ايسترن كليهر را .
سه آدمكش بسرعتاز جا بلند شدند اما استاركينكتون با حركتى آنها را وادار به نشستن كرد :

- ما تا جزر و مد فرصت داريم . وانگُهى ازآتشبسدوازدهد دقيقه مانده .

ميكنم مرگ او را در اثر حمله قلبى اعلام كنا است لطفا " تلفن بزنيد ر در اور
"เF"






 تشريــفات آن بــــود ، دختــر جــوان ، بغـايــت مضطـــربر، بســــراغ پــدرش رفــت تــــا او را از حضـــــور كفيـــل ســــازمـانـان در آنــجــــا
 كرد . - فكر ميكرديد كه اينخبر مرا خشمناكتر خواهدكرد ؟ آيا باعث ناراحتى

من خواهد شد ؟ T Tا او مرا غافلكير خواهد كرد ؟ فكر مسافرتباتو برايم ايم بسيار


 دراكوميلوف بخنده افتاد :
ـ دختر عزيزم زمانى ميرسد كه پدرها قادر نيستند خوبثى و سعادت
 روز خستهكنندهاى براى من بود .
كرونيا بمهربانى او را بوسيد ـ هنكا هـامى كه در كا بابين را باز ميكرد بناكهان جيزى بيادش آمد

- پـر رجان ! سازمان آدمكشان ! آنمها ميخواهند تمام كشتى هاى در حال حركت را بازرسى كنند .
.


 نوميدانه هرسيد :
_آيا بايد يك سال ديكر صبر كنيم؟
كرونيا شروع بخنديدن كرد :

دخترك سیس حالت جدى خود را بازيافت :
_ ـ اوه وينتر ، تو واقعا " نميدانى چقدر مايل بودم هرحهزودتر ازدواج كنيم
- حتى كاپيتان ميتواند ما را به عقد هم درآورد .


 اتفاقى براى پدرم پيش نيايد . . . . .
كرونيا در حاليكه بطرف ديكر برمىكشت كفت :


اين اتفاق انجام نميدهيد
هال نكاهى به آبـهاى تيرهانـدا آندا




بازى مى بنما يد
كرونيا درحاليكه نـاهى به بـا ساعتش مىانداخت كفت :

 وينترهال خندهكنان كفت :


داشت .
دراگوميلوف كه هوا را گرم احساس كرده بود ناچار پنجره اتاقش را باز كـــــرده ولى با اين كار هيج تغييرى در وضع هوا بوجود نيامد زيرا كا بين به

 خاموش بود .

دراكوميلوف كه به لبه مسين پنجره تكيه كردهبود نفس عميقى كشد . آرام و بيحركت در تاريكى ، زندگى سیرى شده خود را در نه ماه كذشته بخاطر آورد و اينكه چكونه توانسته بود بارها از مرگ جان بـر بـر بـر بـرد . او خود را روحا و جسما " خسته احساس مىكرد و آنرا بحساب كهولت سن مىكذاشت . و اين تنتها منحنى معادله زندگى بود كه هوش انسانى درُ آن بـكار نميآ مد و روى آن نميشد حساب كرد . عاقبت او ميخواست بيك استراحت ده روزهبیردازد .ده اهـ روزى كه قواى از دسترفتهاش را جبران مىكرد . بـناكاه صداى آشنايى كه از

موج شكن بكوش مى رنيد او را بخود آورد : ـ آ يا مطمئن هستيد ؟ دراگوميلوف باحتمال زياد او در اين كشتى است . مسئول ذخيره جا جواب داد : ـ من كاملا " اطميناندارم . در بـين مسافران كسى باين اسم وجود نـارد شما مطمئن باشيد ما تا آنجا كه در قوه داريم براىكمك بـدولت فدرال از هيج

اقدامى مضا يقه :خواهيم كرد . دراكوميلوف لبخند مىزد . خستىىاش از بينرفته بود و درحاليكه حواسش جا آمده بود باين گفتكو بادقت گوش، مىداد . حالا ديگر "گرى " خود را مامور دولت فدرال جا زده بود . ترد يدى نيست كه گرى واقعا " برازنـده

سمتى بود كه در سازمان باو واگذار شده بود . كرى ادامه داد : - ولى اطمينان دارم كه طرف ما هركز از اسم مستعار استفاده نميكند . او مردى است كوچك اندام كه حالات و رفتار چالاكى دارد ـ هرچنـد كه كمتر از
 . كرونيا
ـ بله آقا يیى با د خترشمسافرت ميكند . . . . دراگوميلوف به خنده افتاد . سپس سكوتى برقرار شد و گرى متفكرانه از 'سركرفت :

- ميل دارم كه تحقيق بيشترى دراينباره بكنم . ممكن است شمارهاتاق ايشان را در اختيار من بعذاريد؟
 درقسمت یائين كشتى
آنكاه كميسر كشتى با صداى مرددى كفت :
- ولى اكر اشتباه كرده نباشيد !

كرى بخونسردى جواب داد :

 اينحال من ناجار ایاد باجراى اين ماموريت هستيم و وظيفهام را بأيد انجام - بدهم




كنيد











تكانى خورد و كــرى راست ايستاد ليكن اين ماشينها بودند كه براي كرم شدن بكار افتاده بودند
























IAY
خنجرراازد ستش بدر بآورد و آنرا بروى زمين انداخت . كرى به حريف هجوم

مبارزه سختى در سكوت بين آندو دركرفت . هريك از از مهارت و و تـريربه




















شده است
كرى هم مثل مابقى مرده بود . ضربه خفيفى كه بدرخورد او را بـا بـال آورد . بسرعت جنازه را بزير تخت

هل داد و بآرامى تا جلوى در رفت و كفت :
_ آقاى كنستانتين؟ اجازه ميدهيد يك لحظه مزاحم اوقاتتان بشوم؟

- يكلحظه صبر كنيد ـ





شناخت .

- بلـه ، چه اتفاقى افتاده؟

كميسر ناراحت بنظر ميرسيد :






 - استراحت بكنم

ـ حتما " آقا ، ببخشيد كه مزاحم شدم .






109

هنكام برداشتن لنكر از دري دريا صداه











چراغ را روشن كرد .





شب وخيمى را كذرانده بود وليا ولى اين راهى بود بود كه بايد تمام آن را
بيروزمندانه مى پيمود .



 عنـوان درشــت سـرمقـالــه صفحـــه اول انــداخــت همـه چيــز را
" انفجار مرموزى كه باعث مرگ دو انسان شد .




 بقــرار اطــلاع آنــدو نفــر در هنگـام انفجـار مشغـول گـردش در آن

اطراف بودند .
شــدت انفجار بقـدرى اسـت كــه امكـان شنــاسـايـى قـربــانيـان

181








لوكوويل جواب داد :

خواهند بود .
-
 شـده بــراى اينكـهـ امـروز صبــح بدنبـال شنـاسـا بیى كشتـى هاى در

حال عزيمت بـه بنـــدر رفت .



نشــد

انداختند
ـ شما حدس ميزنيد كه . .


 بـدست داشــت فرـــاد كشـد :

- روزنامه را ديدهايد ؟ كرى مرده. - مرده؟
- او را جلوى كشتى ايسترن كليثر ديدهاند . د داكوميلوف سوار آن كثتى شده و فرار كرده.
سكوت بهتآورى بدنبال سخنانش حكمفرما شد . استاركينكتون باكام هاى




 بكاريم ؟
هاس اظهار داشت : - شككت و یيروزى حد و حدودى دارد . مرگ هاركينز و آلزورثى در اثر تصادف بوده اسنت . - تصادف؟ هاس مثل اينكه تو نميخواهى شرافتمندانه اين مساله را قبول كنى كه تصادفى وجود ندارد . ما اكر نتوانيم بخودمسلط شويم ، طبعا " برهيج

كس و هيجچيز هم مسلط نخواهيم شد .
لوكوويل با لحنى خشك تصحيح كرد :

اما هاس همچنان تاكيد مىورزيد :

- شايد پاندول سرساعت ميزان نشده بود .

استاركينگتون كفت :
-
 اقدامات مردان اهل عمل است و نه مردان اهل اند يشه .

هاس با تحقير كفت : ـ مسخره است !



 دارد كَ بدانيم الان ساعت ده ده است هاس پاسخ داد :

هانوور بجلو خم شد :

 استاركينتون لبخندى زي
 - درحالحاضر بايد هردو با باش انيم




 هاس بانگ برداشت : اصولى كه در شيوه كار ما بوجود خـر خواهد آمد كنيم؟ لوكويل سرش را پايين انداخت

چكار كنيد؟
هاس جواب داد :

- امروز يك كشتى بنام ستارهشرق لنكر مىكشد . اين يكى از سريع ترين ناوهاى اقيانوسآرام است . درست بيستو چـهارساعت قبلاز كليیر به هاوابیى
ميرسد . من پيشنههاد مىكنم كه در هونولولو بانتظار د راكوميلوف بنشينيم .
یس بهتر است بيشاز یيشينيان خود جانب احتياط را بكيريم .
هانوور باهيجان كفت :
- فكر خوبى است . او خيال ميكند كه ديكر از خطر جسته .

استاركينكتون اظهار داشت :



بعداز لحظهاى سكوت ، لوكوويل سرش را تكان داد :





داشت :

- من موافقم ‘ شما حطور هاس؟

لبخندى لبهاى هاس را از هم باز/كرد :
 اينحال چارهاى جز اطاعت از منطق لوكوويل ندارم . شخصا " با عقيده او - موافقم

180
هانوور نيز بنوبه خود موافقت خود را اعلام داشت :


 ابروان هانوور بالا رفتند :
 هاس لبخندى زنان كفت :

 استاركينكتون اظهارنظر كرد :

 آنكاه از جا بلند شد :
-


 تمامطول سفر سبزى تازه دارند ؟

$$
\times \times \times
$$

خورشيد از خط افق سربرمى

 - روز بخير ، آيا خوب خوابيديد؟

دراكوميلوف لبخندى زوركى در جواب زد و با خشونت جواب داد :

 خود كمك لحواهم كرد . دراكوميلوف درحاليكه بسوى سریِرست ورزيده وخوشاندام بسازمان برمى گشت گفت :
 نميدانم . منيك ميهمان شبانه داشتم . البته قبلاز اينكه كشتى لنكر بردار بارد .

در حافظه وينترهال برقى درخشيد :

-


محو شده بود
_لابد هنوز هم در كشتى است؟
. هال نُاهى بآن مرد كوچک اند اندام با موهاى خاكسترى انداخت : اندک

اندك ذهنش روشنتر ميشد :

- يس شها او را كشتيد ؟
- 

هال بركشت . چهرهاش بكلى درهم شدهبود . درحاليكهچشم برخورشيدى
كه طلوع ميكرد دوخته بود پرسيد :

دراكوميلوف سرش را تكان داد .



IgV
مىداشتم, . بعبارتى او یشتيبان و محافظ من بود . باتوجه بآنحه باو Tا موخته
 . تحرك واميداشتند زندكى اش را را كرفتم

هال آه عميقى كشيد :
 دراكوميلوف شاندهايش را بالا انداخت :

 بودنشان به بهاى جان هزاران بيكنا تمان تمام مى شود ؟

- بهرحال مقصودتان كرى نيست؟ ـ مطمئنا " كه نيست . من الساس تئورى خودم را بازكو مى المنم : فلسفهاى
 هال با نوميدى مخاطبش را نكريست :
 نمىتواند داور باشد . فقط مىتواند مورد قوا قضاوت قرار كيرد و آنهم نه توس يك نفر بلكه بوسيله يك كروه . ـ ــد رست است . بریايه همين استدلال بود كه من به بـىاعتبارى و عدم مشروعيت هدفهاى سازمان آدمكشان هیبردم . چحون حداقل براى ساختن
 آدمشان خود نمودارى است از جامعه و نمايندهاى اســت از از اجتماع

 دستور قتل خود را صادر در كنم • افسوس، تكامل خود سازمان برعليه من بكار افتاد . هال با هيجان بانگ برزد :
- تكامل ! حطور جرات مىكنيد اين لغت را بزبان بياوريد؟ هفت يا هشت ارتكاب به جنايت شما با شكست روبرو شد د دراكوميلوف بااطمينان خاطر جواب داد :
 نمىفهميد . شكست از عوامل قابل محاسبه است . ما نمودهايى از صحت -محاسبات سازمان در دست داريم
هال هاج و واج مانده بود :
- نميشود شما را قانع كرد ولى بمن بكونئيد چه وقت اين . . . . (من كلمه جنون را بكار نمى برم ) اين ماجرا تمام ميشود؟



 مغزما از تفكر باز ايستد . يعنىهنكامى كه در قلمرو جهانى بیى بانديشه قرار - كيريم دراگوميلوفدربرابربيتابى هال كه بسختى مىتوانست برخود مسلط شود ادامه داد : _ آنَهه به شخص من مربوطاست يك سال بعداز د ستورى كه به هاس صادر كردم
- يس موعد آن نزديك است . تا سه ماه ديكر قرار داد منقضى ميشود . درآن لحظه چه اتفاقى مى افتد ؟
بناكاه لبخند از لبـهاى دراكوميلميلوف محو شد :
 آنرا تشكيلات دادم بمن اجازه بدهد تا آن زمان زنـ تكامل وجودى آن خواهد بود .

199
_اها يقينا " دلنان نمى خواهد كه عوامل سازمان در انجام ماموريتشان با
موفقيت روبرو شوند ؟
مشتهاى دراكوميلوف فشرده شدند . حالتى كرفته و د رهم داشت . تكرار كرد
 داشته و به ستوهم آورده . - شما شخصيتيهستيد بغايت خارقالعاده . جرا بايد بـهستوه آمده

باشيد؟







بزركتر از خود بستكى داشته با شا شا
هال حيرتزدده از هوش و استعداد درا داگوميلوف كفت :

.
دراكوميلوف با لحنى اندوهبار جواب داد :



هال بركشت وكرونيا را در برابر خود ديد .
 . بازوى دختر جوان را كرفت و هردو باهم در در دوى عرشه براه براه افتادند هال كفت :
 عوض هركدام نيز داراى ميل باطنى تخريب هستيم كه در انتظار فرصتيم تا



كرونيازيرلب گفت :

- زندگيش يا مرگش .

زمان در كشتى كليير بسرعت سترى مى شد . روزها و شبانى خوش . كرونيا



 كاهكاهى درباره انواع ماهيانى كه در شيار كشتى تن بآب مى سیردند







 كرونيا زيرلب كفت :

- جقدر زيبا است ! وينتر قشنک نيست؟ - به زيبائى شما نميرسد ! هال اين را بشوخى كفت و بطرف دراكوميلوف برگشت و بصداى آرامى

كفت :

- ده هـهته ! درست دههفته ديكر روابط ما عوض خواهد شد و شما پدرزن
. من خواهيد شد
دراگوميلوف شروع بخنديدن كرد :
- یس درآن صورت ديكر دوستـان نيستيم؟ ؟

هال اخم ها يش را بههم كشيد و گفت :

- دوست من كه هميشه خواهيد بود . حال بكوييد ببينم چه نقشهاى در
 ـرئيس سابق سازمان آدمكشان لبخندى زد و جواب داد :
- رد مرا پیدا كرده باشند ؟ آنها آنجا هستند . بعضى از آنـا
 - ولى آنها چطور قبل از ما خود را باينجا رساندهاند؟ با سوار شدن بريك كشتى سريعالسيرتر فكر ميكنم كه آنـها با كشا ستاره شرق كه چند ساعت بعداز ما لنگر مىكشيد براه افتاده باشند . پريشب


رسيديم دوستانمان را زيارت خواهيم كرد .
كرونيا پرسيد :

- چطور ميتوانيد تا اين اندازه مطمئن باشيد؟

 آ آمدهاند كرونيا بازوى پدر را گرفت . نشانههاى ترس و وحشت فراوان از چحهرهاش
ivr
خوانده ميشد :







را الز حال خود باخ اخبر خواه هم كرد .
هال بالتعجب كفت : الـا
ـ اتاقبراى ماها ! ولى شها كه از آ مدن من خبر ندا شاشتيد لبخندى برلبان
دراكوميلوف ظاهر شد .















دراكوميلوف كفت :

- اجازه ميدهيد كه بروم الثاثيهام را جمع

 وكتُتى بطرف بندر براه افتاد .



آنكاه سكوت كرد و حالتى جدى خود را بازيافت :


 كه كارى ازشــان ساخته نيست . بـيائيد برويم .
 اقدامات معمولى براى توقف كشتى و نكهداشتن آن درجاى رجن منا


 وحدت تمام به نواختن ادامه ميداد .

 بناكهان از پاى تا سر بلرزه درآمد : استاركينكتون آنجا برده بود و و داشت اشت او

را تما شا ميكرد .
 دستش را دوستانه تكان ميداد . هال با نكاه د يكرى كه به قيافهها انداخت رئ يك ري
iva
مورت آشناى ديكر را بجا آورد : هانوور هم كنار در خروجى ايستاده بود . ترديدى نبود كه مابقىى اعضا نيز تمام نقاط استراتزيك را به تصرف درآورده

- بودند

بِل رابط بساحل رسيد و نرددها ار ا بكنار زدند . هياهووشلوغى عجيبي بوجود آمد . مسافران پايين ميرفتند و دوستانشان بالا مى آمدند و به باربران


استاركينگتون بزحمت خود را ببالا رسانيد و هال بد يدارش رفت :


. مرد ابروها يش را بالا انداخت
 كه دادهام عمل نكنم؟ تعههد خود را نقض كنم؟ همچچنان مى خند يد ولى حالتى جِدى داشت . در آن حال تمام مسافرانى


 هانوور هم مراقب بندركاه است . رئيس اين بار بدجورى به تله افتاد و اشتباه
. بزرگى مرتكب شد
 ميدهم . استاركينگتون بالحن آمرانهاى گفت : .




د د آن هنكام سخن خود را ناهار قطع كرد : يك باربر چينى كه زيركوهى

 بديدن هال لبخند مهرآميزى زد و كفت :


بالحنى دوستانه هرسيد :

- راستى بكو ببينم وضع سبزيجات كشتى چططور بود . در بازگشت من
 افتضاحىدا شتند . كوشت و كوشت و هميشه كوشت ! من فكر ميكنم آنـها



 هرچند كه اتاقش پنجره دارد . . . . .
استاركينگتون بطرف هال بركشت :



 در اين لحظه دست گرونيا را بربازوى خون خود احـور احساس كرد : _ گرونيا ا
ـرونيا بانگ برزد : . . . . .

سیس با حشمان برافروخته روبطرف استاركينكتون كرد و كفت :


استاركينكتون با صداى آرامى پاسخ داد :

 مىى كنم كه بساحل تشريف ببريد دوشيزه دراگوميلوف . كارى از شما سا اخته

دخترك سرش را بلند كرد و كفت :



ندارند : فقط ميكويم كه شما او را را نخواهي
سیس با نكاه روشنى بطرف هال بال بركشت و كفت :
 شما از اين ديوانمها بـا بدتريد : لااقل اينـها تصا تصور مى كنند كه دارند اند بخاطر خوبى و سعادت حنين حركاتىانجام ميدهند در درحاليكه شما خبر داريد كه آنها اشتباه ميكنند و دست روى دست كـي كذا شتهايد و هيج كارى هـ هم انجام نمىدهيد ؟
Tانكاه بطرف پِل رابط كه اينك خلوت شده بود براه افتاد .
استاركينكتون دخترك را كه همحنان دان دور ميشد تما شا ميكرد :
 دارد .'آه فقط ممكن است كه او موجب تسريع در روند حوادث انـ بشود . از از سويى ، غالب مسافران كشتى را ترك كرد اهاند ـ ا آيا با ما ما مى آئيد؟ اين سئوال با چنان لحن

 استاركينگتون لبخند محبــت آلـــودى باو زد ود و باحركت دوستانماىبازويش




 رسيديم . . . . .

 بركشت و كفت :

 اين صـورت اكر حادثهاى برايتان اتفاق بيفتد من شخصا " متا شـا سف خواهم

ش

- ولى خودتان هم كشته خواهيد شد .


خودمان را انجام دادهايم و اين براى ما مهم است .



 صدد خفه كردن صداى آن برآيد شروع بباز كردنقفل نمود . وبالحنآ مرانهاى
فرياد زد :

ـ هال ، بروعقب ! با كفتن این كلمه در را چـهارتاق باز كرد و بـر رون پريد . منظرهاى كه در مقابل خود ديدند وينترهال را بخنده انداخت . استاركينكتون با دهان بان باز

بيحركت برجايش خنَك شده بود .




 حركتى كرد و بطرف در هجوم برد ولى استاركينگتون بازويش را كرفت و

بملايمت كفت :
ـ دـيكر خيلى دير شــده ! بايد جستـجو را از سر شروع كنـيم .

 نيىتوانست خود را نگهدارد بـيش از پـيش برتعجبش انزودهشد .استاركينگتون مبهوت دركوشهاى ايستاده بود .
 كردند و او ناجيان خود را با سخنان تشكرآميزى زيررگبار كلمات نــامفـهوم كرفت و لابد براى آنها شرح ميداد



انكايسى برسيد :

- مردى كه اين جنايت را مرتكب شده كجا است؟

استاركينكتون اقرار كرد :

- من اطلاعى ندارم .

آنكاه يك بسته اسكناس از از جيبش بيرون كثيد و درحاليكه آنرا بطرف
جينى اهانت ديده دراز ميكرد با خوشرويى گفت :

- بفرمائيد ، برداريد . شماهم مثل ما كول خورد ديد . اين كمى حالتان را

بجا خواهد Tورد و خسارتتان را جبران خواهد كرد . سيس با صداى حسرتبارى ادامه داد : - ولى جه كسى خسارت ما را جبران خواهد كرد !


## .WWW.HONARIST.COM .

براى دانلود تمامى كتابهاى جكـ لندن به سايت هنريست مراجعه كنيد.

IV
دو هفته در تب و تاب كذشت و كرونيا و هال هيج خبرى از دراكوميلوف
 كذرانده بودند . صبح همان روزى كه وارد مهمانخانه شده بودند راننده خود
 "فرزندان عزيزم - حامل نامه "خان " يكى از همكاران قديمى و وفادار شركت كنستانتين مى باشد . او در تمام مدت در در اختيار شما است تا هرجا كا كه




 دراگوميلوف راحت شده بود بها ستراحت پرداختند .آنها. مثل توريستها رفتار . ميكردند
در "وايكى كى " به شنا مى پرداختند و اسكى بازان آبها را تحسين


 فروشها به هشت زبان مختلف كالاهاى خود را عرضهميكردند . خان در تمام مدت نه پيشنهادى میكرد و نه توضيحى مىداد : هرچه باو فرمان ميدادند

همان كار را مىكرد . همين و بس .
غالب شبها استاركينكتون و لوكوويل و هانوور بآنها ملحق ما می شدند و با
 بجه علت در آنجا حضور داشتند . هرچند كه باطنا " از صحنهاى كه در در كشتى آنى بوجود آورده بود احساس شرمندكى مىكرد وجهترتيبى مى آكوشيد تا آن را بياد نياورد و بيخودى تلافى كند . هرروزى كه سیرى ميشد در آنظر آنراو يك روز بانقضاى قرارداد نزد يكتر مىگشت و پیروزى سازمان را بيشتر زير سئوال قرار

مى داد .
در يكى از جلساتى كه داشتند آن گروه سهتايى خود نيز اين مساله را


كرده و با خنده كفته بود :
-
 بخشش از كيسه سازمان هيج اشكالى ندارد . ولى نميدان چسبيدهاید و بدنبال دراگوميلوف نميرويد؟ استاركينگتون دوستانه جوابداد :






هال ريشخندآميز ابروانش را بالا برد : با با با با

استاركينكتون بدون هيج نشانداى از ناراحتى در لحن صدا نـرا جوا
lar
-
 عينكش را كمى جابجا كرد و ادامه داد :
 يكسانى براى هردوى ما ندارند الستاركينكتون با لـبخند شـومى جوابدانداد :
ــ اينهـم يكى از اشكالات زبان است . مساله تبيين.
هانوور برآ شفت :

- هيج اشكالى وجود ندارد . تعريف و تبيين اساس هرزبانى است و

اسكلتى است كه هجاهاى سازنده زبان را برسرپا نـكاه ميدارد .
لوكوويل با لحن پرطمطراقى گفت :
ـ شما داريد از يك زبان مشخص حرف مىزنيد . حال آنكه من فكر ميكنم
هال واستاركينگتون مقصود شان زبانهاى مختلف است . استاركينگتون با لحن آرامى جوابنـون اد :
ـ من نـه از زبان بلكه از نوشيدن حرف ميزد م . اميدوارم مخالفتى نباشد
ليكن مخالفى هم وجود داشت . ترونيا موذيانه كفت :

- مهم الينستكه هركس نسبت به تعريفى كه ميكند صداقت داشته باشد .

لوكوويل بانگ بركشيد :
-
هانوور هم اضافه كرد :

- . . . .

استاركينكتون دوباره عينكش را بروى چشما نش گذاشت و گفت : - ور من هم . . . منـهم خيلى تشنهام
. آنكاه بدون هيج توضيحى جامش را نوشيد

ساعتى بعد دوجوان بطرف التاقهايشان براه افتادند و از خيابانهای
عطربيزآنجا كذ شتند . كرونيا از او او هرسيد :
 سرزمين جزيره و بندر دارد كه پيدا كردن رد پیاى يك نفر از آنها بسيار مشكل

است .
وينترهال متفكرانه جواب داد :
 فكر نميكنم جاى نكرانى باشد








 بهرههايى گرفت . "
زيرسطور حاشيه را خط كشيده بود :
"اهميت بسيار دارد كه ساعت خود را بدقت ميزان كنيد . "


. حيزى نيرسد
هنكامى كه تنها شدند كرونيا با صداى مضطربانهاى پرسيد : - مقصود پدر از گوشه دنج و تله چيست ؟

1AD
مقهودش از اينكه ساعت تانرا ميزان كنيد ، چيست؟

 كذاشتند . با تلفنى كه هال بمركز هواشنا سى جزيره زد از از درستى ساعت خود
.
چندلحظه بعداز پلكان یشت هتل یائين رفتند و در تاريكىها كم شدند . '
شبى بىماه بود .
یس از Tنكه كمى راه رفتند هيكل اتومبيل را كه خان در ریشت فرمان آماده



 هال كه تا آن لحظه سكوت خود را حفظ كرده خم شد و در دركوش خان كفت : _آيا با آقاى كنستانتين قرار ملاقات داريم؟ مرد چیينى شانهاش را بالا انداخت و بار انا انكليسى دست و پا شكسته و مختصرى گفت : - بمن دستور دادهاند تا شما را به تنكه "نوانویالى " برسانم . در آنجا








باد باغرش از كنار كوششان صفيركشان ميكذرد .
هال پرسيد :

- حه خبر است؟ . . . .

خان بآرامى توضيح داد :
 افتاديم او دارد ما را دنبال ميكند . فكر ميكنم بازهم بايد تنـدتر برا برويم .هال
 آنها بالا و پائين مىرفت . بناگْهان صداى برخورد شديدى شنيده شـد و خان
 -
راننده با همان خونسردى كفت :


 چرا پرددهاى كنارى را نكشيدهاست . مسافران ببالاى گردنه رسيدند و از آنطرف شيب پائين آمدند . آر سر سر
 . ميكند بناگْهان خان روى ترمز كوبيد و گرونيا و هال بجلو برت شدند ـ ـ در در اين
 _ . . خنده خفهاى بكوش رسيد . اين دراگوميلوف بود كه راحت نشسته بود و




IAY
را بوسيد و با هال دست داد . سیس چراغ را خاموش كرد و د رحالى كه در

 تشريفات نداريم . حتى بعداز اينكه مستفر شديم مىتوانيم لباس بور بومى

 ساحلى شدها يد • پس آنعمو سرز دوست داشتنى د م موقرى كه آنقدر سربسرش
 دراگوميلوف بالحنى مود بانه جواب دان د د



هال پرسيد :

- مرتبه اول كدام است؟

دراگوميلوف بطرف دخترش برگشت :


- ديكر در راه هستيم

اينك اتومبيل داشت بطرف كرانه شرقى راه مى سیرد . ابرها بكنارى رفته و نخستين پرتو سييده زمان افق را روشن مىكرد . هال بطرف دراكو انوميلوف بركشت :

- ميدانيد كه ما را دارند تعقيب مىكنند؟
 ردمان را گم نكنند . از آن ببعد ديكر پیچیى وجود ندارد و آنها باشتباه نخواهند افتاد . بعداز كذشتن از آن دهكده راهمان را ادامه ميدهيم



 است يا صياد .
ـ شما فكر ميكنيد كه موفق به كنترل اين عوامل شدها هـ
- مطلقا "
- با اينحال آنها خبردارند كه شما به ناناكولى و وايانا رفتهايد .


 . در جاده مشرق بوديد




 م - ميدانم . اين تئورى معروف اشلهاى هوش است ، ولى مصداق آنرا در

ا اينجا نمى فهمم الان شرح ميدهم • ابتدا بايد بكويم كه جطور استاركينكتون را مطمئن




## 149

ميدانند كه من در هيج شرايطى دست از كار و فعاليت نمى اركشم . اكر نشانه از



 لمس نكرده است . موقعى كه او رد مرا در غرب ییيدا می مكرد ، من آماده شدم تا او را به شرق بكشانم . كرونيا و شما هم در ا اجراى اين نقشه مرا كمك كرديد يقين دارم كه شما خيال مىكرد يد استاركينتتون در كمين شما است و باين . علت با آرتيستبازى فرار كرد يد هال چهروهاش د رهم رفت و كفت : . دراكوميلوف درحالى كه آرام مىگرفت تشكر كرد . اينك از هايكولوا رد شده بودند و خان داشت تعقيبكنندكان را جا مىكذاشت . اتومبيل از يك راه پرگرد و غبار و باريك عبور ميكردكهبناكاه اقيانوس ظاهر شد . خان ترمز شديدى كرد و اتومبيل بوسط تيغزارى رفت وا بعداز اينكه چنذصدمترى در خارستان به حركت ادامه داد اتومبيل را متوقف كرد . سكوت بامدادان برهمهجا حكمفرما بود . - . . .

- هيس !آنههاتا چند لحظه د يكر از راه مىرسند . ايندو بدون اينكه كلامى بزبان بياورند منتظر ماندند . در اين اين لحظه



 دراگوميلوف دست دراز كرد و نقطها ري را را در دورد ست نشان داد :







ديده نميشد
دراكوميلوف كفت :
 هال كوشزد كرد :

- من هركز چنين درياى آرامى نديدهام • حنين لقبى بيشتر به شوخى میى اند ـ اينطور نيست . اراضى بين ساحل و جزيره واجد يكىاز عجيبترين خصوصيات است .
آنكاه دراكوميلوف كوشيد تا موضوع صحبت را تغيير دهد :
 ـ اين كار را كردم ولى چرا . .... - خوب . ساعت جند است؟ هال نكاهي به ساعتش انداخت : - شش و جهل و و سهدقيقه .

دراكوميلوف بسرعت به محاسبه يرداخت ونـ


 نزديك شد.

191

- جاده ثریییج وخم است و براى پائين رفتن نياز به وقت داريم .



 ـ شما قبلا " هم در ا اينجا بودها يد؟

 . جملماش را بپایان نرسانـانـ ـ ـ ساعت چند است ؟ اين سئوال را با لحنى تند ادا كرد ـ گويى مسالهاى او را خشمناك ساخته بود
- هفت و سه دقيقه .







11
دومرد ، خاموش و آرام ، ازميان علفهاى بلند كه از پشت خط نخلها كه كرانه را محدود مى ساخت، سربرآوردند . آب مثل ابريشم صاف و ز زلال بود ،




مىكرد .
هال نفسنفس ميزد ولى در دراكوميلوف هيج نشانهاى از خستگى بحشم
 - ساعت؟
دراگوميلوف با لحن قاطعانهاى تكرار كرد : - ساعت؟

هال شانههايش را بالا انداخت : - هفت و سىو دودقيقه .

دراگوميلوف راضى بنظر ميرسيد و با دقت به تما شاى پائين پرتگاه كه كلبهها در آن قرار داشتند ، مشغول شد هـ در در كنار آب




195
انومبيلى كه Tنها را تعقيب ميكرد در مقابل بزركترين كلبه ايستاده بود .


- نها ما ميكرد
_
- هفت و سیوحـهاردقيقه با رضايت سرش را تكان داد د د


 - مىرسانيم و م

لحظهاى انديشيد و سيس از سر كرفت :
 فقط مىتوان داد و بيداد



 ايستاده بود صحبت مىكردند هرند
دراكوميلوف كه هرسه را نظاره ميكرد مرد كفت : - عالى شد . ساعت - هفت و سى و هفتد هـيقه .
 آنكاه مثل تير از كمان جست ، پاها داغ عبور مىكردند . هال تلوخوران پشت سراو ميدويد ولى طولى نكشيد كه




 سركيجهآور آب رها شا شد
هال بطرف دراكوميلوف بركشت و فرياد كشيد :









 قايق شد .
اينك جهرهه آن سه مرد را بوضؤح ميديد : آشكارا هيج نشانماى از ترس در در




 كويى آبهاى دحار شكنجه فرياد برمىداشتند . قايق با سرعت غيرقابل

19Y
تصورى چرخ مى خورد سيس، كويى بناكاه در طول قيف غولTآسا شروع به لغزيدن كرد و عليرغم تــلاش خود در در تـ آن غرقاب وحشتناك رها شا شد . هال ال




كرده بــود بـى خون و سفيد شده بود . در آخرين لحظات استاركينكتون بازوى راستش زا بـيرون آوردو به نشانه
 اين لحظه بشدت از قايق بيرون افتاد و پيكرش درجهت خركت قايق جنون كرفته بكردش دراTمد . سرانجام هال او را نيز ديد كه در تـ كرد ان ان از از نظر ناپديد شد . آنتاه بطرف دراكوميلوف بركشت و تكرار كرد :
دراگوميلوف خود را به نشنيدن زد . او همحنان داشت بآن منظره



 قسمت جلوى قايق با حفره قيف برخورد كرده صداى شا شكسته شدن و و خورد








هال لرزشى در خود احساس كرد . دراكوميلوف بآرامى كفت : - بـهتر است براه بيفتيم

 . نميكرد

خواستة'بــوديد كه سازمان آدمكشًان نابود شود .


 همانجايى كه قايق درآن فرو رفته بود ، خيره شده بود آنكاه با لحنغم آلودى اضافه كرد :
_آنـها بهرحال دوستان من بودند .
_ دوستانتان !
-
ـ د راكوميلوف پارويش را بدست كرفت : -

- حالا ديكر بهتر است بركرديم ـ



 صداى ملايمى كفت :
 سیّ به یارو زدن پرداخت

هاس در سانفرانسيسكو با بىى صبرى تقام منتظر دريافت خبرى از آن سه تن بود كهدر پی رئيس سابق سازمان بآنسوى درياها رفته بودند . زمان بسرعت مىكذشت و با كذشت روزها قرار داد روبانتها مىرفت . سراننجام نامه

دور و درازى دريافت كرد :
"هاس عزيزم








 شكست نخورده و اينبارهم شكست نـخواهد


 شو يم جريان را مفصلا " تعريف خوار هيم كرد ـ ـ ا استاركينگتون .
 او و دريم كذايىاش تا موقع بازكشت برايمان ايجاد مزاحمت كند .

هاس با ابروان گُهكرنده نامه را بروى ميز كذاشت . نامه نه روز قبل در

 بودند و قراء داد حدود شش هفته ديكر باتمام ميرسيد . هاس بارد يـيك با با دقت تمام بـمطالعه نامه هرداخت
 يك شركت صاد راتى تحت اين عنوان فعاليت داشتو دفاتر و شعبههاى آن در



مشغول شد .
هاس برسریا ايستاد او تصميم خود را كرفته بود . اكر تا دو روز ديكر




كتّاشت و یاكت را در جيب وآنگاه براه افتاد .
باولين جايى كه مراجعه كرد يككتابخانه عمومى بود .
 قرار دارد ؟ هاس نقشه را روى ميز هـهن كرد و كوشيد تا بدقت محل و موقعيت
 ظريفى در كرانههاى هونولولو ترسيم كرد واز ناناكولى و از وايانا كذشت و و بـه
 جعلى است ، استاركينكتون در این مورد دچار اشتباه نشده بود .

Yol











 تنها يك جواب منطقى پيدا كرد : براى اينكه برآن بود كه جا جاى او را را پيدا



 اططلاعى نداشت








كند و باينكار خود غره شود . براى يك مرد تنـها درمقابله با سه حريف كارى
 آنجا امكان فرار و نه وسيلهاى براى ینمهان شدن پیيا ميكرد . هاس بارد ريكر با دقت بيشتح بروى نقشه خم شد
ساحلشرقى خط باريك و هلالى را در كنار دريا تشكيل مىداد . يك جزيره؟ چچرا نه؟ د ر آنجا هرحند فرار د شوار مينمود ولى مخفى نه . . . . باید در وسط دريا باشد . اما حطور ميتوان براى آن سه مرد دام كذاشت؟ آنهـم سه مردى كه از چنان هوش و ذڭاوتى برخوردار بودنبـهـ شهـ

آد مكش با تتجربهاى كههيج تكنيك حفاظتى در برابر آنها وجود نداشت هاس اههى كشيد و نقشه را تا كرد بايد بازرسى دقيقترى بعمل آورد . از كتابدار تشكر كرد و از كتابخانه بيرون آمد . فكرى بسرش زد و بـطرف اداره ثبت محلى حركت كرد متصدى اداره با خوشرويى جواب داد :
 مىكنيم . ولى حدود ششماه طول ميكشد تا آنها را در آرشيوهاى خود ضبط

كنيم آنعاه مخاطب لاغر خود را كه حالتى جدى و مصمم داشت، با دقت از

زيرنظر كذرانيد
.
_ ـكنستانتين ، سررڭكنستانتين و شركا .
ـ واردكننده است ؟ لطفا "يك دقيقه صبر كنيد . . . . هاس بطرف پنجرهاى كه به خليج مشرف بود ، برگشت و ظاهرا" به
 انداخت، درحاليكه فكرش جايى ديكر بود و كويى هيجچيز نمىديد . در فكر يك یلاز و يك قا يق - نه دوقايق - را بنظر آورد كهبرسر آب برقص پرداخته بودند . بريكى دراگوميلوف نشسته بود و در ديگرى استاركينكتون و يارانش
ror
قرار داشت . هاس كه مفتون و مجذوب روياهأى باطنى خود شده و در آنـها
 تن از همكارانش كسترده بود ، كشف كند . _ ـار مند دوباره ظا
 كينگ در سال 1909 خريده. . درست بكويم پـنج سال قبل . آيا به توضيح بيشترى احتياج داريد دي . . . . . هاس بعلامت نفى سرتكان دار داد اد



 موقرانه كفت :
ـ عما


 نشده بلكه باسم خود سررڭكنستانتين بوده آنهم شرقى "اوآهو" مى باشد .







را دست هیین كرده بود . بايد در اسرع وقت تلكرامى براى استاركينكتون
بفرستد و او را درجريان بكذارد .
هاس بسرعت به هتل بركشت درحاليكه در سرهتن تلكرام را كه بايد

 كوچكى باو تسليم كرد و هاس درحالى كه بطرف پلكان مىرفت آنرا باز كرد .

ليكن درجا ايستاد . تلكرامى كوتاه و بدون توضيح بود : "هاس، با نـهايت تاسف مرك نابهنكا م و غمانكيز استاركينكتونولوكوويل و هانوور را در اثر فاجعه غرق قايقشان باطلاعتان منرسانم . مطمئنا " ما يل
بود يد كه از جريان مطلع شويد . هال . "

چند لحظه هاس مبهوت و شكفتزده برجاى ماند و در همان حال حال كه بـ عمق سانحه مىاند يشيد تلكرام را در دست خود مهاله مىكرد . خيلى دير شد ! Tنقدر دير شد كه ديكر نميتوان Tنـها را آكاه كرد و ديكر كارىاز او ساخته نيست . بـهرحال بايد با اولين كشتى براه افتاد . اولين كشتى . . . "T مبرلى " آ غروب لنكر برمىدارد . چس قبل از هركار بايد بليتى تهيه ميكرد . دفتر شركت در دوقدمى او بود هاس شتابان از هتل بيرون رفت و بميان جمعيتى كه در خيا بان بان با ينطرف و T Tنطرف مىرفتند فرو رفت و هركه را برسرراه خود ديد با تنه بكنار زد .

استاركينكتون بينوا !
چقدر او را دوست داشته بود ! . . . هانوور یسر خوب و مهربان سازمان و
 آشفته وجود داشت از بين ببرد . . . و بالاخره لوكوويل : ديكر بشقابه دهاى غذاهايى را كه جلوى او میكذاشتند ، با نفرت كنارنخواهد زد و و از ديدن آنـها غرولند سرنخواهد داه دا د دفتر شركت كشتيرانى درست در آن سوى خيابان قراز داشت . هاس

Y०d









و وظيفهاش را ناتمام كذا اشته بود . براساس يك توافق مشترك هال و گرونيا و دراكوميلوف تصميم كرفتتد كا كا

 مىكشيدند و به شيوه بوميان غذاى خار خود را با ماهيكيرى از دريا تامين




رفتهرفته دارد از د ست ميرود هال عليرغم ميلباطنى خود و در نـهايت شكفتى و باوجود ضربهاى كه از مرگى استاركينكتون و يارانش خورده بود ، رفتهرفته نسبت به دراگو اكوميلوف

علاقهاى باطنى احساس میى اركرد . آن خاطره تلخ اندكاندى احيرن بيرنـتر ميشد و درته مغاكهاى تاريك
 شباهت بيك كتاب قديمى و يا تابلويى كهزمانى در كوشهاى از تالار موزها ونى
 دراكوميلوف هركز از كارهاى ار شاق ان جا با خالى نميكرد و يا درصددتحكيم.

موقعيت و يا تحميل عقيده برنميآمد و يا از سن و سالش براى ايجاد اعتبار
 ماهيكيرى بود و يا آتشكردن اجاق و با خلق خوشى كه داشت هال غالبا " از خود مى هرسيد آيا ماجراى كرداب حقيقت داشته يا در عالم خيال بوقوع يیوسته بود . ليكن با كذ شت روزها پـر كرونيا بيشتر در خود فرو ميرفت و كم



مىكرد گويى انتظار چيزى را مىكشيد .
 برصخرهاى تكيه كرده و بكمين خرچنگهاىخوشمزهايكه بكنار صخره ميآ مدند ، نشسته بود ، نزديك شد .
 دراكوميلوف آرام بنظر نمىرسيد اما صدايش همان آرامش خور خود را را حـو كرده بود
هال متعجبانه نگاهش كرد :


- براى اينكه هرقدر فكر ميكنم نميدانم چرا پيـيا - شايد عليرغم اراده او حاد ثهاى برايش پيش آم آمده . او آخرين عضو سازمان است .
دراگوميلوف بهرنكام تاييد سخنان هال بياختيار بلرزه درآمد .
- 




ror
بشتش را كه بسبب قراركرفتن در موضعى ناجور درد كرفته بود ، مالش داد .
 بپايان قرارداد مانده است و از اين انديشه احساس رضايت كرد . اسیس














نـكرفته بود
_


- بلى ، وينتر !

باصداى آرامى گفت : ـ كـرونيا ، اقامت امت ما ما
 لحظهاى ترّديد كرد بود :

اT T . . . ا ها هنوز هم مايلى با من ازدواج كنى
كرونيا چشمانش را یائين انداخت و دستهايش دوباره بكار پرداختند :
-

- حیس پدرت چپه ميشود ؟

كرونيا سرش را بلند كرد . در چجهرهاش هيج احساسى خواند هنميشد . بار ديكر هال از شباهت او با دراكوميلوف يكه خورد ، كويىاز همان قدرتمندانه و بىقيدانه استفاده كرده بود .

- چهه ميخواهيد بُوئيد؟ - او ميخواهد چهه كند ؟ ديكر سازمان آدمكشان وجود ندارد . حال T انكـ سازمان در زندكى او سهم عمد هاى را بخود اختصاص داده. بود .

 بسرعت بركشت ، دراكوميلوف را بيحركت وارام در Tنجا ايستاده ديد .كرونيا

لبخندى به هال زد :

- وينتر • . . . .
.
هال از جايش بلند شد و سطل را برداشت و بطرف جشمهاى كه در شمال جزيره بود براه افتاد . ماه طلوع كرده بود . ماه شب حهارده وا با با نور پريده خود سايه كلهايى را كه هال باراه رفتن خود به حركت شان درآورده بود ، به رقص واميداشت . چچيزى "بردلشسنكينى مىكرد . اين حالت سردى و خشكى بيسابقه گُونيا او را منقلب و ناراحت ساختهبود .ليكنانديشها رامشدهندها از سرش كذ شت. ما اين وضع را ايناواخر زياد ديدهايم شايد كه منهـم بعضى مواقع بنظر او همين وضع را داشتهام . فقط چندروز ديكر بايد صبر كنيم تا به
 درحاليكه بآرامى سوت ميزد بطرف خانه براه افر افتاد .


ヶ०9
 وحشتزده سطل را از دست رها كرد و بطرف اتاق ان دور دويد . كرونيا همانجا نشسته و روى كارش خم شده و مشغول بافتن بود . ليكن قطرات اشك ار از از

:
_ گرونيا . . . چه شده. . . . . . . . .


سرانجام از جا جست و بسوى هال دويد و كريهكنانكفت :
ــاوه، وينتر . . .

 چرخانيد چچراغ اتاق خاموش بود ليكنپرتو نور ماه كه از پنجره با بارون









 "شما بايد سعى كنيد تا مرا و يا هما نطور كه هال مىكفت مرا و جنونم را
. درككنيد "مى خواهم درباره تصميمى كه اجبارا " بايد بكيرم با شماها حرف بزنم .

بهعنوان رئيس سازمان آد مكشان قراردادى تنظيم كردم . اين قرارداد معتبر و






با اين سمت اينوظيفه بمن محول ميشود


 كارى كه امشب انـجام ميدهم بخود مى بالم . شايد كه ا شتباه كرده باشم البته هال روزى مرا از اشتباه خودم مطمئن ساخت . ولى اگرخود ماهم اشتباه كرده با شيم انگيز هماى مـا خطا نبودهاند . حتتى در اشتباه خود نيز صادق

- بود يـم

اينكه بكرات مرتكب قتل نفس و آدمكشى شدهايم ، آنرا انـكار نـمى ليكن در اينكشتنها ، نهكميت بلكه كيفيت قربانىها مورد توجه بود. . مرگ انسانى چون سقراط در برابر بشريت جنايتى بغايت موحشتر و بزرگتر از كشتار چنگيزيان در آسيا بشمار ميرود . اما مكر ميتوان كسى را در این باره متقاعد كرد ؟ مردم اكردر جريان كار سازمان ما قرار مىگرفتند اقدامات ما را كشتارهايى بيهوده و بى فكرانه قلمداد ميكردند و ما را به ننگ می میشيدنـد .
 كرد شكاههاى شهرهاى ما گردش كنيد . آن ابنيهاى كه بافتخار ارسطو برپا كردند چه شد و كجا رفت؟ هم چنين اسپينوزا؟ نه : اين نقاط اختصاص به


rII
جاى خالى را - بدون هيج ترديدى - ما در اينجا ، مثل اسیانيا ، به قهرمانان سواركارى اختصاص ميدهيم كه يك دستشان را بعنوان وداع بـر بلند كردهاند و خود براى هميشه بخاطر تجليل از پيروزى خشونت برفكر در برنز

ميخكوب شدهاند . "
 اينكهما اساسا " خطا كار بودهايم . دنيا بايد متوجها ينمساله الساس سى بشود كه


 تاكنون بربشريت نازل نشده، با اينحال راه رستكارى از اخلاقيتى پديدار ميشود كه بسى برتر از آن بوده كه ما پیيشنهاد كردها پايم و این بافت اخلاقى
 "ليكن هنوز هم ترديدى وجود دارد و مساللهاى مطرح است : اگر اين بافت اخلاقى ظاهر نشود ؟ باحتمال قريب بيقين و در آيندها سازمان آد مكشان پاى بعرصه حيات خواهد كذا شت و مجددا " احيا خواهد شد شا شا زيرا همان مردكان ما بردرهاى مان ظا ظاهر خواهند شد و خواهند كفت : كسى


 "اما وقت تنگ است . هال از شما خواهش مى دنم از گرونيا مراقبت كنيد .



بجاى ميكذارد .



هال چشمانش را بلند كرد و چههره دلانكيز همسر آتيهاش را نكريست : _آ پا هيج تلاشى براى انصراف او بعمل نياورديد؟
. A -
آرامش پر ابهتتى • در وجود كرونيا تجلى ميكرد .


خواهشهاى مرا اجابت كرد .
 بلرزيدن كردند و سرانجام بدشوارى برخود چیيره شد و ادامه داد اد :


اين وجود نداشت . هال دست او را فشرد . كرونيا ديگر تاب نياورد و زارزار شروع بـريستن كرد ـ أ اوه، وينتر ، آيا كار بدى كردهام؟





 بود يا اينكه دهار توهم و خيال شده شاه بود
 ـ ـنه، همسرعزيزم شما كار خوبى كردها هـيا vایان

هنكامى كه در يك جامعه طاغوتى اخلاق جنون ميكيرد


 لندن با قلم سحار خود افكار مخرب ترا تروريست انـا

 يوچى عقايدشان را T شكار مى سازد .

