
مرگى در مىىزند


191. ITAK

ISBN 978-964-162-251-0
Death Knacks
عنوان اصلم:




هـوان
Aly/0f
PS rodi / Jap
irAr
$p^{\text {At }}$ - ivalia
كتابيغاثهى ملم ايراذ


مرگّ در مىزند
وددى آلن

ديرالـتار: برلاد لر غزّاد

سرونـنكار د مـنـها آرا: ســـن زندهدل
لبَوكالمن: مردمك
هجاب: سجلرى
تراث: . . .
جاب الول: زُمـــان IPAF، تهران

-••• تر مان
نائل كنى جاب: يومن ابركيان

ilfo@cheshmch.ir
wwiv.cheshmeh,ir
يابكـ: • -




## نهرست



## ثيرامون زندگى و آنار وودى آلن


 جون ذِلمهايم نـى غرومُد.






 از همان بـو ورودتُ به هلر مسه، به خــاطر ضـريب هــوشـى بـالايـث بـهـ



شُـاكرد مُور شُتى كلامى شـلد كه نه تكاليفش را انجام مى داد، نـه حـرف مـبصر كالاس راكونى مىكرد و نه به معلمهابش الحترام همىكذاثشت. خـلاصهه آلن

 معلم سـرخانه برايش بعيرند.
 بالاستعلاديى بود. در دورة كودكى و نوجوانـى، بــكـتبال، فــوتبال و بـيسبال
 داثشـت و مدتى آن رادنبال كرد كه با مخالفت والاينت موأجه شــــلـ و از خــير |دامـة آن كذنــتـت.
ورزش و سـينما تنها علانت او نبودند. آلن به موسيقى و جادو نيز تـو جه





 تلويز يونى اصلز مناسبب بينتدكان خر دوـال آن بر نامه نبود







بيرامون زندكى ر آثار وردىآلن

خجـالتـى بـود و دو سـت نــانــــت هـهكلالمى هايش نام او رادر روز نامههاو





 تحصيل محر رم كتن.

 در مصاحبههايش ازذ او به نيكى ياد میكند و مىگويد كه در مدت همـكارى با او بسيار حیيزها ياد كرفته اسـتـت
 زمان جلسات روان درمانى خـود را آغـاز كـرد كـه تـا امـروز نـيز هــهـجنان


 آلّن در اين زمينه مىكويل: لاروانكاوان من دو حيز را خيلى خوب مىدانــند:






نظلر خوشى به رسانه جـعبه جـادويـى نــامُت ــايـن نـظر تـحقيرآمـيز آلْن
 بخت خود را بيازمايد. نخـستين تجربئ سـينمايى او، نوشتـن فيلمنامة لاتاز ه جه




 مـوسوم بــه Kokusai himitsu K'cisatsu Kagino Kagi (ايسـن تَـطلـار الســم ترجههان نتط مى نـود كلبد كليدهـا)، كه تقليلى خـام دســـانه از فـيلمهماى


 غذایى زاينى بود. آلن در سـال 1989 انختستين فيلمن "ايولارو بردار و فرار كنن") راكارگردانى







1. Clive Donner
2. Peter Ottol
3. Peter Sellers
4. Romy Schnider
5. Capucine

 غير متعار فى كه دلمشـغتولمىهاى فلسفى آلن به وضوح در آن آشكار بود، نيز مثـاهلده مىشود.






 آلن را به عنوالن كار كر دانى برجـــته و صاحـب يـبكى تثبيت نمود.









 (149F) بار دبكر به سراغ كمدى رنت.
6. Alvy Singer
7. Stardust Memories
8. Fellini






 مانند كوبريك 'r هيجكاك
آلّن ظرف سى بــال اخير بيــت بار نامز د دريافت جايزه المـار يُــدهاست، كه از اين لحاظ جزو ركورد داران المـت؛ هرجتلد از اين بيــت نامزدى، او تنها سهه بار مو فق بـه دريـانت امسكـار (دو امسكـار بـراى كـاركردانـى و فــيلمنامن
 شـخصاً هيجكاه در مرامسم المـكار حاضـر نـُـده و معتقّل المـت كــه الرقـابـت در عر صه هنر، جِدآ مضـحكـا المـته.


 كزيدهاى از مججموعد داكــانها، مقالْت و نمايـــنامههاى خاب شُسلـه وردى
 هفتاد هــتند. نيت اوليه، ترجمه كل كتاب بود؛ اما با توجه بها أينكه طنز برخى
9. Richard Schikle
10. Kubrick
11. Hilchcock
12. Wilder
13. New Yorker
ir يرامون زندكى و آثار وودى آلنل

از آنها به خاطر غرابـت مغـمون، بازىههاى كلامى (كه حـر فآ در زبان انگليــى
 ندامٌـتـ، تر جيح داده ثــد كه گز يلدالى از بهترين و قوىترين كار هاى مـجمو عـه

انتخاب شمود.



 مضامبن عامهبسند روز با بيانى آيروينك / وارونه كويى مىيردازد (بــقاب
 برادران ماركس (به ياد نيللمن، دنياى ديرانهأى كه در آن زنككى مىكنيم، ...) و


 هغتمها مُاهكار اينگّمار بركمان، فيلمـــز سـرتّلى مـحبوب آلن كـه در آن



 بسط رابطه بين خو انتله و متن را به نمايشُ مىكذارد.

بد نيــت هـمانطور كه ايـن مــقلده را بـا جــــلهأى از وردى آلن شـروع ع
 اواخر دهه هفتّاد ــيايان دهيـم:

مركـ در میزند If




حـــين بعقوبى
بار trat

## مركِدر مىزنـن









نات: لعنت بر شُيطون. اين صداى جیى بود؟


 طبقهرو... نز ديكـ بود كردنم بشـكـهن. زات (آثفته و ترميده): تو ... تو ديگه كى هـــتى؟ هرگّ: مرگٌ.

نات (ناباورانه): كى؟

19 مركُ در میزند



لامصـب داره مـث بيل مـى لرزهه... از بـس ترمسيدم.
نات (مـتأمل): محض رضـاى خدلا بكـو تو واقعآكى هستى؟
 خــُـكـ نُـلـه.

نات: مرك؟؟ هنظورت جيه از اينكه مىكى مركى؟ مرگ (باكج خلمى): تو پحه مركته؟ هعه عقب مو ندهُ ذهنى هستى؟؟ بـينم، تو مگـه


نات: حرا.

تات (باترديد): هـــت؟
مرگّ (باتدى): نه كه نيستـ.
نات: بـس... يس تو...
مرگّ: مرگم. بيبنم تو اين دم و دمـتكاهت يه ليوان آب خحر ردن ييلا نـــــ؟
ثات: بينم اين يهجور شـو خـى خركيى نوظهوره؟



نات: تو از جون من تحى مى خواتى؟




1. Hallowc'en
iv مركـد در میزند



كار خودته؟
نات: نه، كار يه دكوراتوره البته از. لحاظ فكر و ايلده خيلى كهـكــ كردم.


نات: من نمى خـوام بــيرم!

 ديوار نكبت خـونهات سـركيـجـه و تهوع دارم و اصلأ و ابداً حوصله مزخـرف

شـنيدن ندارم.
نات: حالا حرا مـت آدم از در نبرمدى تو؟



 مى الو مدم بالا هام ليز خور رد و لوله ناودون خونهات شـكست. جـيزع نــمونده


سسختى بود.
ثات (ختُمگِي): تو... تر لوله ناودون خونه منر شـكـتى؟؟!


 بعد از اينكه كارمو تموم كردم اين روزنامهرو به من قرض بلى؟؟
^1 مرُ درمىزند

نات: من خخودم هنوز اين مقالهرو تموم نكردم.
مرگ: جـه بـا
 نزدى... يعنى منظرزم اینه كه هحرالز پِله ها نيرملى بالا؟
 تو... اما انصافأ خودت بكُ ... اين جورى اهـلأ هيتى مزهالى دانثـت؟ ببينم تـو (افاومـت)"رَ رو خوندى؟

نات: خیى؟
مرگ: هيحى بابا ولكن. منظر رم اين بود كه الان كلى آدم از و قتـُــون زدن و

 نات: ببين حضـرت آقا، الان ديروقتد و من ديكه اصــلْ حـو صـلة ادامـه ايـن

بحـارو ندارم.
مرگ: قربون آدم حيز فهـمّ... يس آمادهاى؟
نات: آماده؟! واسه حیى؟
مرگ: مرك... فرجام زنلُكى... نخواب بیرزيا... و خلاصـه هر انــم ديعشاى كه
 نكاه كن... تو اوليـن مأموريتـم دحار سانتحه شــدم. خـداكنه حالا يه موتْ قَانقاريا نگيرم؛ مىكن مرضّ مركباريه. (مصـمم) يالآ زود باشُ آهـاده شــو ... مـن بـايل هرجه زودتر برگردم و يامو باتــــمان كنـم.




1. Faust

مرگّ در ممزند 19
 تاز ه ححقو فّم اضهافه شْــده.


مرگ: ببينم، نمى ختواى از اين بحتأى اححمقانه دست بردارى و آهاده بــى؟




مرگ: ڤركا، دقيقاً يه منظر

هوا بلثدتر باتنه.
 باوزنــهـ.



مرگّ: المكان نداره... كن الجازه ندارم.
ناتا فقط بـ روز... يه بيــت و حههار مساعتِ ناقابل.
مرگ: به جـه دردت مى خوره؟ راديو هـين الان اعكلام كرد كه فردا هوا بارونيه.

مرگ: مـُلا.... جه راه حلى؟


1. Rock Hudson

مركُ در عیزند

مرگ: نـه... اينفلد احمتو نيــتمr.


 نات (باامبدوادى): تو جلأ "ارامى" بللىى؟ مرگ: بللب؟؟! يــر! من امـتاد ورقم. نات: يس يه فتمارباز حر فهابى هــــى؟






قربونتـ مىرم.

$$
\text { مرك: و اكّه تو بردى } 19
$$

 مرگّ: اما من سرم شـلو غهها الهالْ وقتت بازى ندارم.



بائمى يـه لافز ن حر فهاى هــتحى

نـدىتونم، وقت و اجازازهُـو نـدارم.

 من آرامـُ مىده.

Yر مركد مرمزند
 من نــّيمون نـمىشى ... مرگ: حالا لازم نكـرده واسـه خحودت بازار گرمى كنى. اون كـار تارو جُربزن و

ورق بله.






مس.برماركت خيبـ و بالپكررن بخره؟
نات: نه... اما نو كه رئيس جمههور آمريكانيستّى.
مرگ (باكبع خلمّى): ور قي بـه بيينم بابا.

ورــط بذاريم؟
مرگ: ببينم، مُـه حالا به اندازه: كافى جالب نيــــع؟
نات: هرا؛ اما مىدونى... من وقتى ليول و بـط بائـه بهتر قمار مىكـمّ.
مرك: بانــه، هرجور ميلته. الما من الآن جول زيادى تر جيبـم ندارم.
ثات: اعتبار كه دارى عزيز... يه ورق بكـن.

نات (بااحتباط): تحى جوريـ؟
مرگ: تحى چحى جوريه؟
نات: مرك.

تـوم مىـنـــ.

YY مركُ در میزند

ثات: بعدش... بعدش خـبرى هـــــ؟ مرك: خردت به موفع مىبينى.


قراره من يه هحيزى بينيم.
مرگ: بازيتو بكن.

مركُ: كفتم... بازيتو بكن.
نات: باشـه بائـه بائـهـه... بازى ميكتم.
مرگ: حـالا من مى خوام يه كارت بهت بلم.
 نكاه كني.

 هلتت نیىTورد.)

حتى اينكه ما قراره كحجا بريم؟
مرگّ: ما جايِى نمىريـم (باتأكيد) تو جايى مىرى.
نات: منظورت خيه؟
مرگّ: تو قراره باكله سقوطكنى روى آسنالت خيابون... گردنت مىشكثه و كـى از مـغز تـ متلانتـى مىــــه و خـلاصه مى ميرى.
نات (باوحتدت): اينكه خـيلى ترمسنا كه! بينـم خيلى درد داره؟

 مرگ: خُحب با يه خال جههار دن حطورى؟
rr مرگ درمىزتد

نات: متأسفم برات... من يه دو گدـتـز دارم.
مرگّ: شـوشَى مىكنى.
نات: تنها جلى مىگگم... تو باختى.
مرگّ: لعنت بر شـيطون! من تكر مىكردم حداكثر يه ثـيثُ دلُ دستـتـ باشه. نات: نه تو اشـتباه فكر محكردى، (من منكنان) بيينم، حالال من حتمأ بايل سقو ط كــم روى آمـفالت خهيابون؟ نمى شه هـمينطور كه مثل بـجـه آدم روى تـنْتم
 مرگ: نخْير ، كلوم احهقى تا حالا به اين شـكل مسشخره مر ده... يه دسـت ديگه بازى كنيم.
نات: آخه خرانمىیش؟

بذار من به كـم تمركز داتشته باتــم.

مرگ: مطمنيناً هزخرف مىگى!

كه خرا نـمى شه هـمه ماجرا همين جا تموم بــهـه
 نـى

يانه؟

كلهتــت و لجو جه.
 ثـب و دوز تو هسنـهم.. ترسـناكترين مـو جودى كـه مـىتونى تــــور شـ رو

1. Moe lefkowitz

شرگّ در میزند

لِّفكوريتز كيه؟ دلقك سيركه؟

i.

اينفلر حرف نزنى؟

كفتى اين اولين مأموريتته؟
مرگ: به نظرت منظورم هحى بوده؟
نات: منظورت اين بوده كه قبل از من هيتِكى واقعاً نمرده؟ مرگّ: نمرده؟... نمردن؟... يس یحه غلطى كردن؟ اونـا مـردن امـا مـن فـبضى

روحتُون نكردم.
نات: بس كى اين كارو كرده؟
مرگ: ديگران.
نات: يسكــاى ديحهاى هـم دسـت انـلـركار هـستن؟
مرگّ: معلر ده... هر آدمى وامسه مردن يه راهى داره... هركى يه جوركى مىميره.
نات: من نـمىدونــتم.
مرگ: حرا بايد مىدونــتى؟ مگه تو كى هستى؟
 مرگّ: تهر نكن عز.يز دلم.كى كفته تو كــى نبستى. منظور من اين بود كه تو كو جيكـتر و حقير تر از ارن هستى كه بـخو الى از السـرار كائنات سـر دربيارى. نات (عـصبانى): تو هيـع حاليت هـست باكى دارى حرف مىزنى؟ من آدمـى هستم كي يول درآّوردن برام مثل آب خوردنه. در تا الز بحهـهامو فرستادم كالج، يكىشون الانْ تو يه شـركت مـعتبر تـبليغاتيه و اون يكـى هــم دخــنر يـهـ آدم




 كداى كوثــه خـيابونم.


 نات: كى زود رنجه؟ مرك: تو...
نات: من؟!
مـرى: یس كـى ... تـو ايـن همـه بـه من توهين كردى، مـن اصـلاً بــ روى خودم آوردم؟
نات: من غلط كردم كه به تو توهبن كرده باثـمـ



 منظر اصليتاينه كه من كوتوله هــــتم. نات: من كفتم تو عين منى. مث تصوير مني من تو آيَنه. مرى: ولكن بابا، بى خيالل|بنار بازىدو ادامه بديم.

1. Chrysler
2. Eden Rock
3. Tony curtis




مى ثُوند، بازى به بايان رسبـده و نات مشُنول مُمارثّ المتيازات الست. نـات: شـصت ر هــت من... بنجاهر بكـتو... متأسفانه در سـت عزيز... تر باختىت.

 نات: شُحبـ... نكـر كــم وتـت خحااحافظيه، فردا مىبينمت. هرگّ: بيتم منظورت حیيه كه مىكى هنو فردا مىيبنى. نات: بـ اين زودى يادترفت؟ من يه ررز اضافه براى زندكى كردنرو از تو بردم. حالا برو و هنو تنها بذار.

هرگّ: دارى جلى هىאىى؟
نات: خاطرت بانته، ما يه قرارى دالثتّيم.
مرگّ: آره، اما....

برو و فردا نـبـ بركرد.

مرگّ: حقيقتّن من نكر نـى وكردم اين ترارمون جدى باثُه.
 تُـرطبندى بيـــتر جـمع كنى'

نات: نميدونـم... اين مشكل خودته.
مرگّ: منظورتاينه كه برم تو خيابوناول بگردم. نات: نه| حرا|اينقدر منفىبافى... برو تو يه.هتل درجه يكى يه اتاق شبكى و دل باز بكـير؛ بعل برو مسينها؛ فردا هـم يهقدم تو شـهر بزن. به هرحالا، به هيتَ و جـه
rv مرك در ممازند
 باز دانــت مىكنه.

 من بدهكارى. هرگ: هیى؟
نات: ايناهاثى رنيتّ، دوى كاغذ نوتـتنم، بـخون. هرگ (باامتيصال جيبهايمث دامىگردد): من فقط يه كم برل غُّرد تو جيبم دارم؛

نات: ايراد ندار ه چكى هـ قّبوله.
هرگّ: آخهه از كدوم حـــاب؟
نات: تورو خدا ببين ما با هه مفلبى هـمبازى شـديـم!

نات: بانُه، هرییى دارى بده فبوله.
هرگّ: كوشُ كن، من به اين بول الحتياج دارم.
نات: براى حى به بول احتياج دارى؟

اون دنيا.
نات: نُحب؟


 نات: هرجورى عــُقته. اتْفاتاً من هم بلم نمياد مـر يه هفته بـيـُ تر، يـه مــاه


لهيُــ بيارم

$$
\begin{aligned}
& \text { مرگُ: :حائيدى... فردا يه روز ديكهاس. }
\end{aligned}
$$

مرگّ (درحالى كه به طرذ در مىدود): هتل خوب و درجه يكى كه اين دور و برا

 بابىتفاوتى ظالهرى روزناه وديلى ينيرزها نات را برميدارد. نات: هى! هیى!اون روزنامهرو بذار سرجاش . مرگَ بااكى اه دوزناهد رادرى ميز مىگذارد.




 شمارهأى مىگیرد.


 مركّ... باور نمىىكنى كه بازى دادن هرى چجقدر آسـونه. هيده مى الثد.

# زندهبـاد واركَاس! 

وتايعنكارى بك انمنلابم حرناى

## سوم وولن





 كنيه. سرانجام، خوليو







1. Vargas
2. Yarroyo
3. Julio
 راكه آن ورقه راامضاكرده بودنل، صـادر كرد.








 ليف مىزدم كه زنـل تلفن به حـدا درآمد و يكى از عوامل نفوذى مادر نيروى










[^0]زا زندهباد راركاس
 يكى تبروى انقلابى ضريبديله و بر هنه. بارى، در حاللىكه مربازان هرلحضًا به






 ملامتت خود را به اردو كاه وارگاس بر بـانم.

جهارم زولن
 زيباست!بنفس كـيـيدن در زير اين آســـان صـاف و يرستاره در مـجاورت مردان مصیم و جان بركفى كه دغلغَالى جزَ رقَم زدن آيندهأى روشّن و برافـتخار


 اين مقطع زمانى حسـاس و مسرنوتُـتانـاز حضور من در آشبرخخـانه و بـالاى

 نيــت؟ ولى



افراد بد سـليقه، كه آثـُكارا العلام كر دند سركـــيدن سـرب مذابب را بـه خــو ردن

 اعلخم كر دنل.

هفتم وونن



 قابل بحت در حال حاضر اين امـت كه دستختخهاى من زودتر بار باء باعث مرى




 هتل هيلتون بودند؛ امما من، همزبان با متفكران بر بز درى، معتقدم كه روح انقلاب تادر امستاز ازفراد معمولى اسطروره بــازد.

## دهـوولن






تلقى كر دم.

## دوازدهم زولن





 اميلدوارم به مذاق همرزممانم خوسُـ بيايد.

## هانزّدهم (ولى

امروز شـنيلم كه واركاس و برادرش جلسه وبرْه و دحرمانهأى برای بـحث و تبادل نظر دربارة سيامتتهاى حكـرمتى خــود بـرانى دوران جـس از نـصرـ پايتخت و به دسـت گرفتن قدرت تشـكيل دادهانـ. هنوز مـُشحص نيست كـــ





## اولزُوليه

امروز كروهى از بهترين و زبلهترين افراد ما براى بـهـ دست آوردن آذو





 الخـلاقى براى جنبث مردمى ما قلمداد كرد. يــ از سخترانى واركـاس، تـرار تـد كه آرتورو به افتخار اين بيروزى معنوى يكـ بار ديكر آهنگا العزيز دلم
 هــــند؛ اما از لحاظ وضعيت روحى و برخوردارى از انتيزيزههاى انقلابى در
 يـروزى انقلاب دور نيست هرجند تخمين تاريخ دتيقنت كمى دشّرار است.

## دهم زوليه

 تقريباً نبيى از افراد را قتل عام كردند، در مجموع روز




 آرو يو كه در آن حوالى منـغرل انتجام يكى مأموريـت اطلاعاتى ـعملياتى بردند


 غافلگيرى از سرى نيرو هاى آرويو باعث شـــــ كه يكـ بى نظمى خفيف در ميان

 خودفروشُ را وادار به عقبنــــــى كردند. در جـر يان ايـن نـبرد مــهـهـين، واركاس بهـ شـُكل معجزهآآسايىاز نارنجكى سـالم بهدر برد.
جر يان اينكونه بود كه من د واركاس در كنار هـم مشـغول تيرانـــازى بـه







## بانزدهم زوكيه


 نابذيرند. ميگوئل' 'در تلافى حـعلهُ ناجوانمردانة نيروى نظامى دسـت نـنـانده



[^1]


 متأمسانه ميگوثل بعل از اين انـّباه الحمقانه بهجاى هركُونه أبراز تأسففى تشروع كرد به بلند بلند خنديلن و بـابر اين برانى وارگاس پـارمالى نمانـلـ جز اينكه با


بيست ودوم زوليه
ترك خخدمت و فرار افراد تبديل به معضـل عمدهُ اردوگاه ما ثـده امست؛ هرجند
 اين لحظه از هر حههار نفر حاخر در اردوكاه، تنها سهه نفر اقدام به فرار كتند. من




 نابت اردو كاه نكـنم جـانم بـه ثـــدت در مـعرض خــطر مـرك قـرار مـىكيرد.


 مـريع كباب مىسُود.

1. Gila Monster

زV زندهباد واركاس

اولاوت

 تالنُ افُراد مـا براى حمله به يكى انبار مهمات رزَيم هنسط زُنرال آرويو متتهى
 كه با حراغ تو ه بدون باطلرى به مححل عملياتت رفته بود و در نتيجه نتوانسـته بود به موقع بانور هحراغ قوه هحرد انراد را الز حضور نيروهاى زُنرالل آرويو هطلع


 هيولاى گيلا بادم كوبيده بز محجه. مـتأنـفانه بـرخـى از عـناصر انـــالابى نماى
 مسر يكـ نفر خالى كنند، دمسـت و بايى مراكر فتند و از رامون

 بر فى كه به ملاقه فلزى در درمسـت رامون أهابت كرد او را درجا خشـكـ كرد.
 اعالمكر د كه اكر مرار هاكنتد حاضر اسـت همانجا آهنگى لاعز يز دلم بانت، يار خر شُعلم بات، را هرجند بار كه بنو اهند برائـــان بنوازد. اينـجا برد كه افراد مرا رهـا كـردند و آرتــورو را بـتـت يكـ صـنـره بـردنل و مـجبورنـ كـردنــ كيتارمُ را تا تها بخوردد.

سرانجام بس از مـاهها انتظار، سـفير ويرّهُ واركاس موفقت به ملاقات و مذاكره با









 فال ورق نــايد.

## دوازدهمراوت










[^2]









 استبدادى آرويو خيلى هم حبز وحـي
 باقيماندة افرادار اردكاه تــكيل دهيم.

## جهاردهم اوت









Y.
 در اسسرع و تت تيرباران مىشوند.

پانزد
تُر ط مىيندم كه باور تان نمىشـود، أما حـقيقت دارد! مـا امـروز بـايتخت را


ماو فع بـه شـرح زير امـتـ:


 مى دانستيبم كه عامل غافلكير احتـمالًّ تنها سـلاح برندهأى الست كه ها در برابر نير وهاى زبله و تابن دندان مــلـع زُنرال آرويو داريـم. بـنابراين، هيادهاز طريت جنگّل به طرفـ بابتـخت و كاخْ ذنرال آرويو حركت كرديـم. در ده مايلى كاخ،

 كوله يـــتينهايمان مبكىتر و سـريعتر به مسيرهان ادامه دهيم. بــر تان را درد



كمى آب و غذا حاضريـم خو دمان رأ بـقيل و شـرط تسليم كنيم.
 الز ورود غـرمنتظره هاكمى جا نحورده بود، به ما اعلام كرد كه با درنظر كرفتن اين حقيقت مسـلم كه ما تقريباً داو طلبانه تـــليم شُـدهامـم قصـد دار د در مـجازات ما تخحفيف الماسى تائل شـود. بعل به نگُهبانان دسـتور داد كه شُكـم واركّاس را


بكتن. با تصـور سرنوشت دردناكى كه در انتظار ما بود خـستگى و تــنـگى و






 كهرىائت راكه كنار تخت بود برداشـت و دو كلوله به طرفـ مـا شُليكى كرد كـه

 كمين كرده بودنله، علامت داده بود. در حقيقت، اين كماندو ها از ماهها قـبل

 , بهلوى دولت آمر يكا در ماههاى اخنير باعت شـده بود كه كــــانـدوها تكـلـيف خردنـان را درستـ و حسـابى ندانْند و وقتى صلـأى تيراندازى از اتاق خخواب

 حملهور شـدند.









 بو ديم؛ اما همسر و برادر زنرال كه معى دانتتند كـى وضصيت خورد. را مناسب




 الست؛ اما ضمناً اين نكته را هـم در نظر داشـت كه، نا زمانىكه مسردم بـه بــلوغ



 به من مـبرده مــــــ

## بشكابِهاى حرنـه


 باكيـيم (البته برخحى از دوستان معتقدند با توجه به أينكه سـاعت هـمبن حالا از



 كزارش ابن یديله تومط افراد متــنـص و مـعتبر جـامعه در يكـى دو ســال

 الست. برسش اصلى در اين رابطه اين السـت:








 تحقيقات تجربى و تئورى هاى نظرى بدبينانه خود معتقد اسـت كه اين تملـن



زمانى نيسـت.
از سرى ديگُ، دكتر براكبئ هنز يــي
ويلسـرن
 بـاكـان هونـــند سـيارات دور دسـت، حتى اكر بـا سـرعت نـزديبى بـه نـور

 راههى اين سـفر شـلـه بانـنـلـ.






 روز افزون نابديل میـُود و مىردد بی كارسُ.

1. Leon Speciman
2. Brackish Menzies
3. Mount Wilson

اين الست:
اكر حقيفتاً اين بيُـفاببهاى برنده از فضاى بير ون از كره زمين مـيآيند، حرا خلبانهايــان به جاى اينكه سعى كنتل هثل أدميزاد با مردم زمبن تماس


 بلكيدن و برسه زدن در سقيقت يكى راهكار اجـتماعى شـــناخته شـــده بـراى ايججاد ار تباط اسـتا. (من خودم ثـخصـاً يكى بار دور و بـر يكى خــانم بــازيكر


 موجو داتى اجـتماعى نـبـتـتند و حـتى در غــالب اجـتماعات هـم تــمايل بــ كوثـــه كـرى دارند.

 خاكى قرنهاسـت كه با آن مواجهاند. بيش تر دانـــمندان معتقدند كه مـــاهلـه


 يرنده (ظاهر|" ابعاد بـُقابِ يرنده در دوران باسـتان بزرگتر از زمان حال بوده


كه (ادندانهاى همهن سربازان آئورى كليد شُود و تمامى سرداران آنها كـف





 ملرسان آكادمى ناحار به تعطيل كلاس و جستجوى نااميدانـه بـرایى يـافتن حولةٔ خـشكى شُدند.
 رسـطايـى توسط يكـ رو حانى كاتوليكى كزارش شـده است:
 نكرك وحـد تناكى بر سر مردم باريدن خواهد كرفت، هركدام اين هوا آآنكاه
 دنيا ظاهر خواهند شد.ه

 خبلى زود فرامو ش كردنـلـ.



 1. Parmenides
2. Goethe
3. Leipzig
 كج كر ده و سُروع به تعقيب من كردنـد, من با سـرعـت مىدويدم؛ اماكريـ آنها

 كوى هاى آتـتـنـ، انگار كه تازه متر جه المــبـاهشان مُــنـنـ، بــرشـان را بـايين

 كفت جوكى بامز هايه، نقط يكـ كم مستهـجنه. حوامست بـائـه بـراى خـوـونواده تعريفـُ نكنى.
بااين هـهـ، نحقيقات انجام شـذه در يكى دو دهئ اختير حكايت از اين دارد


 هنگام ايزوكام سقف ساختمـان نجارت جهانى سرخورده و به بايين مــقوط كرده، بودهانـ.




 هــجنان دنبالل من بود و دفيقاً زاويه هروازشو هــاهنگـ باحركت مـن تـغيير


1. Becthoven
2. Sir Chester Ramsbottom
3. Lewis Mandelbaum
4. Shropshire
 هون رفتم.ه











آسمرن كم بـدـهـه









## 1. Cortis Mermling

2. Andrews
3. Aerodynamic

بـقـابهمای برنده 49

كردهاست.اين بار مسئو لان امر به سـادكى از كنار موضوع نگذيُتـند ر زنرالـ را به دادگاه نظامى احضیار كردند.



















 حتى باهوشت
 كزارش داد:












مواييـمام يـكـــتـ.

يكى ديكر از موارد كزارش نـد
 بديده آســانى غريب شئلده بود.



1. I. M. Axel bank
2. Athens
3. Georgia
4. Cessna
5. New Mexico
6. Amarillo
7. Texas
8. Anthony
9. Montauk Point
10. Long Island

بـُمّابهاى مرنده 01
























1. Quincy Bascomb
or

در زُانو يه IVVY نيز دائتهه باتُّيم:



 ديلديـم ایى داد و بيداد! يه جسـم خحل يرنـلـه زرد و نورانى بالایى سـرموته و دأره روى زـيـن غرود مىياد.


 دنعه يها أُـعهاى از آن جسم زرد برنده نورانى قلمبه بيرون اومــد و بـه روى
 از جام تكون بخودم. در همون حالّ، اون زرد قلمبه يرنده فروج اومل، درش









2. Roy










## در نّهُ سقراط



 صميمانه و از ته ثلب رو در رويى شجاعاعانه أبن فرزانهتر ين فيلـو فـ يرنان



 بايد اعتراف كنم كه بار ها در عالم خيال خحود را به جاى هـي





 نفّنى ايفانـىكند.

اعلام خخرى مهم به هن وارد مى يُوند.
 جطور میگذرد؟










تكليف حيه؟
 كوشــت خوردده؟
 آلّ: كه اين مسئله راالتححان كنى؟

 اهـلالح طلبانهام باعث دعوا و جنجال و خونر يزّى در بين مردم شـر يفـ يونان تُدم ... حتم دارم در مخالفت با اين حكم، دهها نفر از دوسـتان من خــو دكتـى كردنّ و صلها نفر از طرفدارانم به ددـت سـرباز هالت و بار نــلـن... مطمتـم كه

در ثقش مقراط OV

نــمى از اثـراف و نجباى يونــانى در اعتراض به اين حكم از مـقام و مـنصـب خو دارــسفا دادنل...
آكّاتن: من يك خبر بلدتر هـم دارم؛ حكم اعدام تو با اكثريت آرا، تصـويب شـد
يعنى فیالواقع بدون حتى يكـ رأى مخالف.
آلن (سرخودده): جلى مىگى؟
اكاتاتن: جان تو.

ري: :يبانى حساب مىكردم.
ميـيـياس: سـناتورها از ايلههاى تو درباره تشكيل دولت اتـوبيايـى عـعبيانى
بودن... اونا مىكفتن عقايل ههمل و بى بـرو تهىيـه.
 ييشّنهاد انتخاب يك فيلسوف به عنوان بادشاه آينده يونانرر بااون صراحت

لد حضور جمع مطرح مىكردم.

 كه فيلسوف فورد نظر خود دِ حو دتى.

 و شترورتر ين مو جو دات روى زمينانلـ... باور مىكنين كـه نـــى تونـه، يـعنى
 حتى كاو...
اكَاتن: خيلى جالبه... من هـم دقيقاً هـين الحساسرو نــبـتـبه اونا دارم.
 خطور كرد... (مينه هان مىكند) شـرارت در حقيقت هيزى نيــت هكر افراط در خوبى'
^ه مركـ در میزند

آكاتن (باتمجب سرش دامى خاراند): اين يعنى پحى آلن: اين حكـمر با يه مثال براتون روشـن میكتم... فرضى كنين يه بابابيى يه شُـعر

 خواهُّ مىكنن كه لطفاً خفه ثـه.

اكُاتن: درسته.



ونوسرو تو فرق سـرث خرد ككه.
اتَاتن: كاملذْ دربـته.

اكُاتن: الان مـاعت جـنده
آلن (بهت زده): مگه قراره حكم امروز اجرا بشه؟

به اين سـلول احتياج دارن، در حالى كه به تو ديگه هيع احتـيأحى ندارن.

 آيندكان بدانتد كه من ترجيح دادم از جان شُيرين خـرد بـعذرم تا اينكه اجـازه دهم سفيقت و آزادى در زير حنُگال استبداد و دروغ دريلده شـرد... آه آكاتن... دوسـت خحرب من... قَسَـمت مى دهم در اين دم آخر كريه مكن!
آكاتّ: من كريه نـمىكّم... فقط به كرد و خـاك اينجا حسـاسيت دارم.
 بلكه فی الواقع يكى آغاز سيميامي: اكَه اينطوره كه جدآ عاليه.

در نغش سقراط 09

آلّ: نـكته جلديدى به ذهــم رسـب.
مـيـيـام: بفر هاييل.
آلن: ببينم اينزكه انسـان قبل از تولنّث وجو د نداره... درستـ؛
مـيهـيام: بله درمسته.
آلّ: و قطمأ بعلـ از مركّن هـم و هعو د ندأره... درسته؟
مـيهياس: بله درمـتـ.
آللن (ذاتحانه): مور بر
مـيهيام: خـب... كه خحى

آَخ... دلم ضعف رنت...
مـيهـياس (بادلـوزى): نهار نتخوردى؟

شـروع ثــد.
ميميـاس (بـاطمنه): ثـــايل هـم به خاطر ترس از مركه.... ثـايد ته دلت جايى


هيـز ترسـناكـه.
آلن: مرگ... مرگ يه تصوير نمـادين از نبودنه و همونطور كه خودتون خوبب
 نُلأره ر فقط يه وهـهـ.

آلن: الان هـم هىكم.... تنها حـيزى كـه وجــود داره حــقيقته... حـقيقتـ بـا يــ
كو جولو زيبايى... خحب... اونا تصهيم دارن منو با هحى بكـنـْ؟
اكاتن: تـوكران.
آلن: شـوكران؟!

اكَاتن: آره... شوكران... اون لكة سياه روى ديوار يشت سـر تو مـىيبنى؟ تـه مونده شوكران اعدامى تبليه. آلن (ترسيده): جدأ... خيلى جالبه...
 ميمياس: در ضمن، فكر ريختن نـوكرانر روى زمين ياديوار به ذهنت خطور نكته،.. اونا يه بشـكه هر شــو اون بالا دارن. آلن: ببينم... خيلى... خيلى در د داره؟ آكاتن: خيلى كه نه... اما خـب اونا سفارنُ كردن كه بعد از خوردن شُـوركران خيلى جون نكنى و ناله و فر ياد راه نيـندازى... اين كارت ممكنه باعث بـــه بقيه

$$
\begin{aligned}
& \text { زندانى ها روحـيهُنونو از دست بلـن. } \\
& \text { آلن: بانــهـه... سـعى مو مىكنـم. }
\end{aligned}
$$






 محكومان از نقطهنظر حكومت تو جيه اقـتصادى نــلاره... يـه جـور اسـراف محسوب مىيُــ.
آلـن: بلـه... البتّ... أسراف كه اصلاً كار درستى نيست... خبـ... خب... ديگه جه خبر؟
 جديد تنـكيل بديم.

1. Isoceles

در نغشُ مقراط

 من هنوز خيلى جوونم.
 فكر مىكتى مرگ در راه حقيقت فر صتيه كه هر ردز گیير آدم مياد؟
 البـامـاً جز حقيقت فكر و ذكر ديخـهاى ندارم. فتطط مشـكل اينجانست كــه مـن
 خونهمون... اسبارتى شارو كه مـى شناسين، عصبـى و زو دجوشنز؛ مـكـنه فكر


نهار در دم...



وسط مسططاهستـم.
ميـمبا س: يكـ انكُل متواضیع و فروتن.
آلن: تقريباً در هـين حلود با حذف جنبه هاى توهين آمبزثّ.



 نداره، مــلمأ جزيى از باد هواستا
اكاتن: مغلطه نكن... تو خودت بار ها تُابدت كردى كه روح جار دانـيه.


1. Spart

Y\& مركُ در میزند

 سيمياس: و اون حر ناى تشنگكى كـه در مـورد ذات الىىالابــد انـواع وجـود
 وجود خـواهل داتُت. آلن: بـده غلط كردم... به روح بلدم ختـديدم كـه در مورد آدميزاد حنین حرف
 مورد آدمهايى مثل من و شــها قضيه خـيلى فرق ميكنه.
 آلن: بله، مثل اون... اما نه خود اون... فرق اصليـن هـم اينه كه وتَتى مردى و

 شوكر انى 2د دسـت وارد مىMود. جلاّد: آها... آدرمـو كه درسـت اوومدم... بعله، پلاكى سلول كه خودثـهـ... خـب اين زهر مارىرو كدومتون قراره كوفت كنه.
سيمياس و آكاتن (مردو آلن دانشان مىدهيد): اين آقاً




 بميرم! مىخوام زنـه بيونم! كمك! كدكا



در در نتش سـراط









اماصبر كنيلا قبل از رنتن بايل يه مثلى رو تعر يف كّمَ. مسيمباس ( بيهرت و بكر): عجـب شـانس خركىى دارى! آدم حتى تو خواب هـم
 تاب برندائته؟






 الز قَبل داتشنـن...



آلن: يكى روز يكى از غارنتـينان به طور اتفاقى از غار خارج مىشود و دنياى


سيـيـاس: در زير نور خوردُــيلـ.. در روتُنـى كامل.
آلن: بله، در رو شُـنى كامل.

باور نمىكنه.
آلن: خحبـ... راستشش... اون به بقيه جـيزى نمىكه.
سيمياس و أكاتن (حبرت زده): نمىكُ... يس چى غلطى مىكنه؟
آلن: اون يه سوترماركت باز مىكنه، با يه رتاصه ازدوراج مىكنه و در سن حههل
و دو مـالكى بر أثر سكته مغزى مى ميره.




## اليزَود كو گّلماس






 جنين يُكوهكند:








1. Kugelnass
2. City College
3. Dapline
4. Shannon
 مى دونى مى خوام جیى بـكم؟"








كـيـد و كفت:
(الكـوكلمـاس جــان... عزيز دلم... بكى ماجراى عانـفانه هيع دردى رو از
 ميانسالىت برخور د مىكنى... و همين باعث مىثــه مشـكل رو حـيت روز بـه روز بغرنجنر بـــهـ،
كوكلماس بـىاعتنا به حر فهایى دكتر ادامه داد:




$$
\begin{aligned}
& \text { a. آآقاى كوكل ماس توجهى به عرايخهم نـى }
\end{aligned}
$$

اهارن زنذ... دختر ... خانم نبابد از كادر ادارى بختُ آموز تُ "سيتى كـالج"

FV اميزردكوكل

دانتـجو.... نككر كنم انتخاب.....
(آقاى كوگل ماس.... آين حرفـها قباحت دار ه.ه
"(اكمكم كن... خواهش مىكنم كـكـم كن... من ديـشب يكـ روياى عجيب

 بعل متر جه يك ششكاف روى سبد ثــدم... تو جه مىكنى دكتر، يك نــكـاف...

*ـشكافدار ...


 روحى تون رو اينجـا مطرح كنيل تا ما با كمك هـم اونها رو تجزيه و تحليل
 مىدونين كه تو اينِجور موارد درمان يكى شبهاى وجود ندارهـ... تازه، كذشته

از هـمُ اين ها من زوانكاو هــتـتم نه جادوكر.
كوكلماس بالحنـى سـرد تنها كفت:
پاخب... اكه اينطرره، عن دارم اينجا دقيقاً وقت و بولنمو تــلف مـىكتمْ ظاهراً بهتره برم بكى جادوكر بيداكنم.ه
 مئدل بيرون رفت و اينكونه به جلسمات روانكاوىات خاتــ دا داد.

 زنتُ تلفن به هـدا درآمل.
(الر سـكى... اكه تعريف از خودم نبائـه، بر سـكى كبير.،





مـاعت سهـ بعد از فردالى آن روزء كوكّلماس از مـه طبته بِلكان ساختمان







(اخودم هستـم آقاى كو ٌلماس.... بغرمايـد تو.")


1. Persky
2. Bushwick
3. Brooklyn

$$
\begin{aligned}
& \text { \#الو، بفر ماييل. } \\
& \text { (آقاى كركلماس. } \\
& \text { עابله، خودم هستم ... جنابعالى؟؟ } \\
& \text { (إير سـكى 'هستم."، } \\
& \text { "كى؟" } \\
& \text { |امر تون؟ه }
\end{aligned}
$$

ايزود كوكّلماس 49

جلبكرد.0

كوكل ماس آدكـــان حاسـخ داد:

دسـت نخورده و يه خخلوت مى خوام.ل"
برسـكى با تبــم معنىدار گفـت:

خدمتترن."







آخر سـر تاب نياورد و غر زد:

يا جراغ جادويىت؟


مرلين ' جادوكر درستـ نـدهـها ها
كركّلماس با تمـــنر كفت:


1. Merlyn

مركَ در میزند

پرسـكى در كمد را باز كرد. داخل آن خ الى بود.



 كوکل ماس با ناباورى نظرش راكفت:



 شُخصيتتهاى جاو دان ادبى دو ملاقات بكنى و اكه خوالمتى مى تونى كار هاى

 كوكل ماس هـيجنان مشُكوك بود.
 مى تونه منو به يك همـحين مسفر دويايع ببرد؟؟
 كوكلماس كيف بولش را درآورد:

 ير سـكى اسـكنام بيسـت دلارى را داخل جيب شـــلوارش كــذامتـت و بـه

مـمت هُفــــه كتابـها رفت. ااخحب خبب خبب... حالا بكُ بينم كىرو مى خمواهى ملاقات كنى؟ خـواهر

 آدمى به مـن تو دردسر مـازهـها
كوكلماس آب دهانش را فورت داد و توضيح داد:



(آنه بابا... تُمى خوام كه بابتـُ بول بدم.ه

خوش قلب و مـاده لو حيه... راحت هـم مـى شـه خرش كرد.ه


شـخصيت مناسبيه؟ه
(امحسُره... جداً سليقه تو رو تحسين مىكنم."،

Milady Dewinter .Y


5. Saul Bellow

فروخنا مىشـود.


## 8. Emil Zola

$$
\begin{aligned}
& \text { نريب داده ممشود. }
\end{aligned}
$$

10. Emma Bovary



بيندد با ترديد چرسيل:
"ابينمـ... راستتى هطميُنى كه اين امنه؟"
بر بــكى برزغختدى زد.
(ا(امن ؟! بينـم تو اين دنياى ديوونه ترسناكى جيزى و جود داره كه تو هطمئن
باتـى صـد در صـد امنه؟٪
 كوگلماس رفته بود.






إما، وحـــت

\#آه، بناه برخلـا! تو ديكر كه هستى
 راحتتر مىتواند با إما ار تباط بر قرار كنلد، باســخ داد:
11. Yonville
vr ايزدد كوكل




فرهيخته اسـتا، بالبتنئدى دلفريب ترسيلد:

تشرالب خوبـبالست


 كوشُ بڭم: عز يز دلم... تر همون زنى هستى كه يكـ عـمر آرزوشو دارم."



همون سفيد خـربه.ي
الما در حالىىكه شُراب مىیريخت بالحن و سـرسـهُرى يادآورى كرد:


 در كنار كليساى كو جیكى إِما يكـ لُحظه ايـــاد و در حالى ركه به آمسمان نگّاه

 بعل، نگاهى به كوگل مامس انلاختـت كه دصرانه مــعى داشــت بـا آب دهــان
 (امن جامهاى راكه به تن داريد بــيار دومـت مىـدارم، تا به امروز فردى را
 خر يدارى نمودهايد؟ه

كوگل ماس فعاليـت باكــازىانت رامتوقف كرد و بالحـنـى كـ افـتخار،
ذوقزدكى و احــانـات رمانتبك بـ وضوح در آن مئهود بود جواب داد:



 كرگّ ماس از جا يشُ برخاسـت؛ پجون يادث آمد كه دافنه در مركز خريلد برنت كراس ' منتظر اوست.

إما با لححنى يراحسـاس كفت: (ايس نكُو خلدأحافظا... بغو به أميد ديدار... زود... خيلى زود.
كركل ماسى نُاه عميقّى كه الميلوار بود خيلى رمانتيك باتــد بها إما انداخت
و بعد فرياد زد:

كراس باتـم.... منو بكش بيرون
 رسكى در بروكلين بازكشت.

(انخوشــت او مد؟ دبدى جانحان نكردم.ه|



1. Brentcross

VD اييزرد كوكلماس


بيرون أَار تمان برسكى د در خـيابان، كوگل ماس سوار تاكسـى ثـلـ و بــ
سمـت برنتكرانس رفت. قلبـُ مالا مال از شرد و نــاط بود.




شُخصيت جديل در اثر كالسيكى كو بـــاو فلوبر معتر فـ بودند. "ا(اين شتخصيت عوضى كيه كه ناكهان تر صفتحهُ صـد كتاب سر ر كـلهاثت

يـيلا نـــد
(ايه كهل... يه كهل جهر د... كدوم اححمقى باور مىكـه كـه مـادأم بـوارى
عاشـت يه كـجل جهود بـتـه؟
الستاد كلاسى كه متأسفانه هنرز مرفتق به مطالعهُ دقيت مادام بوارى نـــده بود
در باســن بـ اين اعتراضـات كـــترده تنها آهى كـنيلـ و كفت:

 رو درككنين؟ه
وقتى كوكلماس نفس نفس زنان به ورودى اصلى مـركز خـريلد ريــــلـ،

(اخحبر مركت كهجا بودى حضرت آقا؟ مـاعت جههار و نيمه.4
كوكّ ماس مرش را با شرمندكى چايين انداخت ر معصر مانه جوالب داد:
(العز يزم.... بارر كن تو ترافيك كير كرده بردم.a


1. Philadelphia

درآورد و در عرض كمتر از پنـد دقيقه محدداً از طريق كـد جادويى از يون ويل و خانة مادأم يوارى مر درآّورد.
إما تُوانســت يُور و شُعفـُ رالز ملاقات محدد باكوكّل ماس بنهان كند و

 كر دند، در مورد زندگى خصوصى خوردينـان صحبت كر دند به علاوه پند كار
 بر وكلين فرار دسيد.


 كوكّلماس بكـ روز به يرسـكى جادوكر كفت:



$$
\begin{aligned}
& \text { ير سـكى با طعنه كفت: }
\end{aligned}
$$

"جحطور آقاى غير تّى؟ فكر مىكنى تر رقابت عـــقى با الون كم بيارى؟؟"




$$
\begin{aligned}
& \text { مخصرص خانمههاى خونهدار جابِ حىكن." } \\
& \text { (ايـس ترسـت از هيهبه| }
\end{aligned}
$$

vv ايزذددكوكلمامي
 اينه كه ممكنـه فَيافهُ رودو لف به نظرش عجيب و جالب تو جه بياد... مىدونى،
 قيافه يـه آدم غر يبه جليد خحبلى عجيبه، يعنى اينكه فاتحئُ عــق و و فادارى بـ طرف قتبلى شخونده شُـده. در یايان ماه سبتامبر، كوگّلماس به خاطر مـشُغلة كارى زيادثُ دو روز از

 إما با ديلن كوكل ماس فر يادى از نــادى كــيل.
 مـرتاومده.ه
 كوكل ماس إما را محكـم در آغرش كثـيل و در حـالىىكه ســرمسـت عـطر كيــوان او شـلـه بود باخودش فكر كرد:
 من به اندازه كافى به اون رو انكاو دزد بول دادم و به قلر كافى دافنة بوزينه رو







1. Broadway

VA

ــــاستمـلاران و هنر منـدان آمر يكا او را بـاندازة كافى و لازم هيجانزدهه مىكرد؛
 آن شـــ إما در حالىىكه مـرئ را روى ثـانههاى كوكلم ماس كذاثـته بـوده آهــته در كوثـــــ زمزمه كرد:

كوكل ماس سـرى تكان داد و كّفت:


إِما مشتـاقانه هر بــــلـ:

تُرافت از دسـت رنتهمو بلم تا بكى شُو بطيرم.
كوكل ماس سرشّ را خاراند و كفت:
 بدن تا يه المكار نصهيبتـون بشـه؛ اما مسثله اينجاسـت عزيز دلم كه تو بايد اول يكى فيلم خوب بازى كنى تا بتونى كانديل جايزه المكار بــى... هـمينطورى

الككى هـم نيستـ.
إما با اصرار ادامد داد:
(المى دونم.... مىدونـم.... توضيح دادى. امـا من الحـــاس مىكنم كه بازيگرى تو خون منه. البنه مىدونـم كه بايد يكى دو تا كلاس برم... ثـايل كلانس هاى لى المـترانسبرگ
 كرگل ماس با ترديد بامـغ داد:

1. O. J. Simpson

## 

 جادوكر دربارة امكان عملى شلـن يِيشنهاد اِما صحببت كرد. ير سـكى متفكرانه باسـخ داد:











$$
\begin{aligned}
& \text { رو مى ثــناسى.... تو أين زمينه خـدانست. } \\
& \text { داننه بالحنى مــكوك ير بـيـد }
\end{aligned}
$$

(اججدأ... رامـت مىكى؟... حقيقتـت ايـن يكـى دو مـاهـ خــيلى عـجيب و

$$
\begin{aligned}
& \text { نفس عميقى كثيل و ادامه داد: }
\end{aligned}
$$

(ابـه هر حال يادت نره كه هـنـبه تولد بلدر منه.ه
كوكلمامس در حالىكه آخرين تطعنُ لباس زيـرش رادرمـى آورد و وارد
حمام مىشـد كّفت:

## 1. Lсолаг्व Рорkin

## 





 مىتوانــت به يونويل بيـن محبربش، عزيز دلش إما باز كردد. اكُر هـهـ هـيز
 بـرى كنـلـ.
مـاعت سه و وانز ده دقيقه بعد از ظهر دوز بعل، كوگّل ماس بـار ديگـر از



 كالسكه هقابل ورودى هتل بلازا'بود جايیكه كوگّماس از دو روز قبل يكى سوئيت دو نفره اجاره كر ده بود.








1. Hamish
2. F.A.O. Schwarz
 خيره شدهنيود، كفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { كو كلماس بارضايت كفت: }
\end{aligned}
$$








 تعجبب نار نايتى به همكارش كفتا:





خبر ها نبود. 1 (
همكارش خردمندانه توضيح داد:




عشاق يكى اَخر هفتئ رويايى را در كنار هـم مبرى كردند. كركّلماس بــ دافنه كفته بود كه براى شركت در سـميوزيوم الابر مسى كاريرد مـرازى افـعـالٍ

 عائـقانه، كوكّل ماس و إما به سينمـا رفتند، در محلن هينى ها نـام خـوردرند، و




 دأرم بيارم اينجا.
 لباسهاى جـديد و ــاير خريدهايش را داخل كـمد جادويى جا دهد همراه با
 اتفاقى نيفتاد. اِما هنوز دانحل كــد برد.

اصهلأ قصد كار كردن نداشُت، بر سكى زير لب زمزمه كرد:

$$
\begin{aligned}
& \text { كوكّلماس وحـــتز ده فرياد زد: }
\end{aligned}
$$


 (ابعله.

Ar ايزود كوكلماس

داخحل كمد بلند شد:
"الهرسكى زدهه به مسرت. من دارم اين تو كر مى شُــم."
كوگلماس بادرماندكى فرياد زد:
(اترسكى... ما هر طرر ثــده بايد اونو بركردونيـم خرنهاشُ... من يكـ مـرد متأهل ثــرافتمنل و آبر و سندم. من دو مـاعت ديگه بابد سـركلاس بانــمـ... مـن
 ترسـكى مغـنـو نـو عصبى جرالبـ داد:

 بـ

اينجا ببرى.
 كرگّلماس توانـــت مسر وقـت بـه كلاس بر سـد، اما هر ده دثِقـه يكـبار كلامى را براى تلفن زدن ترك میكرد. بقية روز نيز هاى تلفن برد؛ يكـبار بـه بـرسكى

زنت زد و بار ديكر بـه إما.
در آخرين مكالمهُ تلفنى با برسكى، جادوكر باكهال تأسف به أو اطلجع داد


 دافنه از او برسيل:

 رو شـن كردن مـيعارى از طرف فيلترش برد بامسخ داد:

$$
\begin{aligned}
& \text { (اجتّه؟ دسـتات دار ه مثل بيلد مى لرزهه.) }
\end{aligned}
$$














 باصلاى لرزان و عذرخو اهانه توضيح دادي


 طولانى يُـدـد.


كوگلماس كزنــتـ.

اييزدد كوكّ ماس AD

صبتح شّنبه، كوگل ماس به دافنه اطلاع داد كه براى حغنور در كنگر هـ جهانى (ابر رسىى تطبيقى وندهاى مر كب افُعال متهدى زبان لآتين" عازم فيلادلفياسـت.




حجت كرد:



 باز يكرى... اينكه آدم بختر.اد خـودشو نو يه اتاق حبس كنه و از صبتح نـا شـبـ


كوگّلماس مظلمو مانه كفت:
 هتل خـودتو حبس كنی.a



 نمايس هاى درجه يكع برادوى كه معتقد بود من دقيقاً جـون مىدم واسه نقشى اول نمايـش يرخرج جلديلنـ،
كوٌّل ماسى آزرده و بالحنى تدسنر آميز پر ميلد:



A¢ مركُدر مىزند
 صسرف نـام بادسر يا بلون دسر؟؟"

إما با إخـُــم غريد:

 نــايد هـم قراره بيره.4.






كوكل ماس فوران كرد.
 شخصيـت داستـانى مـهورو كه در تدارك خـيانت و بـىو فايى نــــت به منه تو
 روز آينده يكى كارآكاه خصر حمى براى تعقيب من امستخلام هى كنه. اونوقت تو هى كى آروم بائــم."


كوكل مـاس باعصيبانيت ادامه داد:
"انـدم مـث سكى كه دنبال دمش افتاده، اصلأُ مـر از كار خــودم درنــيارم،


1. Jeff Something
2. Tony

ايتزودكوكّلماس AY
 زهر مار مىكنی.








جحى مىشـ4؟1




 بىانصـاف، مـشكل اصلى تو مــكل عدم توانايیى در كنترل وضـعيت دوحـى نابسامانته... مـــُكلت اضمطراب و السترس شـلديدته... مى دو نى از اين بابتت من

نمى تونم كـكى بهـت بكنـم. ناسـلامتى من جادركّرم نه روانكاو
 زندانى و در را يشت سـرشُ تَفل كرده بود. تهديل و خواهـُ و التماس و ناله و




1. Fivish Kopkind

1^ مركَدر میزند

اين سـونيت در طبقة اول هتل اسـت و بلتر لز آن بـايِن هــنجره يكى مسحوطه
 حاللت ممكـن و متصور به نــكـــتن دماغشـ منـجر شُـود.






بزركى براى او دأستـ.



ماعبارانتش كند.



إما با اطللع از برطرفـ يُـلـن ايراد كمد جادويى، قفل در حـمام را باز كرد و در كـمتر از يكـ ربع ساعت، او و كوكل ماس در آيار تمـان برمــمى بودنـ.









اليزّود كوكّل ماس 14

سسه هفته بعل، در عصر يكـرووز آفتابى زيبا، زنگ آَارتمانْ بِرسكى به صدا درآهل و وقتى او در را باز كرد كوكّل ماسـ را دبد كه با لبـخندى مـليح بـر لب ينـت در ايـستاده بود.
(ابـه بـه، جنـاب بـرفـــور كوكّل ماس... دبروز دوسـت امـروز آَشـنا... از
اين طرفا؟!




 بـتـم د. ديڭه.
(اباثـه، خوش او ملى. نتط بايلد بلونى كه قيمت بيست و ینج دلار شــلـه؛ حون خريج و هخخار ج بالا رفته... البته بهخاطر اينكه اون دفعهُ آخر كلى دردسر كـيّيلى اين دفعه رو نصف فيمـت باهات حـــاب میى:م."
 كو گل ماسى جند تار موى باقى مانده بر فرق سـرشن را بادقت شـانه زد و در
 لاحالأاين درمست كار مىكنه ديگه، مگه نه؟
 امتحانش نكردم." برمـكى در كمل را بـــت و سه ضربه بهه آن زد. هـمزمان با برخاسـتن صداى
 ربسيد و كمد ناكهان آتش كرفت. يرسكى از وحـُـت به عقب بريد، الحساس

9.

 متأسفاته كوكلمأس الثـتباهاً به جاكى كـتاب بسنت بـردههأى حـرمسر اكـتاب

 و هر يستى و بلندى دستور زبان لاتين، در ححال فرار از دسـت فـعل بــى قاعده
 خـستُونـایذيرى در تعقيب اوسـت.

## 




 ساكت و مغموم فتط به دو جبيز فكر مىكرديمز: بارانى كه بسبار تند مى آمل و جنازهاى كه بسيار دير مىسـو ختا.



 سوزوندن جنازهُ يكى مُرده كار مُنـيعيه؛ اما بايل بلونين كه من ترجـيح مـىدم سـوزونـده بـــم تا أينكه زير زمين دفن بـــم و البته هر دو اينها رو به ايـنكه
 بعل از اينكه منو مـوزرندين، خاكــنرمرز داخل ال كوزه هينى كرون فيهـت

[^3] كنيـن خـاكــترهـا رو بـر يـزن دور و اون كــوزه رو بــه بــالْالترين فـيمت مدكـن بغروــــنـ.
تيدلمن آدمى نبود كه بـّـود رأحـت دركت كـر د. بـيـّ تر آدمهـاى دور و

 وقتى برايـت ماجرایى رقتانانگيز تمـادن تطارى را تعريفـ كردم كـه طــى آن شانز ده نقر جـان خـود را از دسـت داده بودنل، نـتـرانــت كــلو جئ دوم خــود را
 صسجبت كر دن يك شيوه خــطا بـراى ايـجاد ارتـباط بـا ديگـران الــت و شـــى نداشُت كه زبان بهخاطر طبيعت بر أيهام و دو بهلو يـت عامل اصلى ايجاد سوء









 اخالْفى نوبن بـّ بلكه وميله نيز شدف را تر جيه مىكرد. از سوى ديعر، در نيمـهراه خلمق تـورى










 نكر ده بودند.














 انسان، محكوم بودن به زندكى در زمان امست.




 عنوان ابزار استتار خود امستفاده كرد و باحركت در امتداد جادة هنتهى به مرز
 خروج ماهرانه او از كـــور شـود.











1. Martin Buber

رستوران در دست تعمير بود، او از اين سفر منصرف شــد. از سـوي ديگـر،


 آثارس اقدام لازم را به عمل آورند. خورئ





 بزرگى راكه همچنان به عنوان ابزار اسبتار هـراه خـود داشـت دور بــيـداز دو و
 دانتشمند برجسته.

برای او خرستاده بو د حـنين نو نــت




 فراخوانده ثُـلـ نيدلمن در اين مقاله ادعاكرده بود كه آزادى واتعى ننها در يكـ نظام |قتصادى بدون تبعيض دست يافتنى است و لانذ مورجكان درا بـه عنوان

ملا خرد و كندوى زنبور عــل را به عنوان الكُوى كـلان جـامعةُ افـتصادى
 نتيجه سـه ماه تمام در مجاورت يكى لانهُ مورجـكان جادر زده بود ـنيدلمن از















 البزابت تيلور ${ }^{\text {r }}$
 خاصى به دحصو لات ديسنى دانُـت و به وجود توضيـات رومّــن و كـافى

 نيدلمن در طول دههُ شُـــت ر هفتاد زندگى آرامى را سـبرى كرد د سـعى

 كنجكاو يل بلاتيلد كه هـرانجام جه جيزى توانست هـتـن مرد بز ركى را الز ياى

 ناگهان الحـاس كيْم وجود نداديم را آغاز كرد. در اواخر نگارش اين كتاب، او به
 چحيزى كه وافعى اسست و وجود دارد چیك دمتمز د اوسـت. نيدلمن براى فصـل

 چجكـ راانداخـت و بعد خودش هايين هريد.


 مىكنبد كه او حقيقتاً مرد بزركى بود.

## اعترافات يـك سـارق مادرزاد




 خدمت كند:

بله، من دزدم. جحرا نلزدم؟ جايى كه من بزرك شـلـ م آدم بايلد ميدزديل تا بترنـ






 خرنه جند تا زيربير هنى دزدبلم جرن تر اون اونر ما با بيرهن رو اصـلأ نمىشـد

1. Virgi! Ives
....

 نـى تونـم اين حعيقتو انكار كتمه، بله باباى ها، يعنى باباى عن و آبجيـم و داداثــام،


 در حال شليدنه (حون فكر ميكردم تاعدتأ در جريان اين همـ فرار از دست
 كه من دارم براتون جاخحان مىكنم باهاس بگّم كه باباى كحلـا بـياعرز مـن اون
 ليندبرى ' خحلبان بود. يه دزد حر فهاى بانيك بود. من بـه دورة او جـُ أحـترام




 مامان هـم يه جانى تحـت نعقيب بود. البته، الون قّديم ندبهـا اوضـاع مثل حالا نبرد. زنها از حتوتَ مساوى با مردها برخور.دار نبردن و حقيقتش رو بخواين اصالْ دنبالل همـحين جيرز هـم نبودن. والسه زن جمـاعـت مـابقهُ جنايمى برابر بود



2. Lindbergh

خانوما تو شيكاكو ' ماتُـين مىروندن؛ اما اين هاجرا فقط و تتتى شرو ع شـد كه


 بودن يا يِاده راهـُـون رو تا مخْفيعاه گز كنْ يا تو صف اتوبوس منتظر رسـيلـن



 بار هم كير نيفتاد.
اكه بخواين، دربارة ساير اعضطاى خونوادهم جيزى بدونين بايـ بـكم كه من

 اونو می جابيد. هر جور كه مى خواين حسـاب






 بود، خحلامه داداث بينراى مارو به ده سال آب خنـكا نحو ردن با اعمـال شـاقه

1. Chicago
2. Nevada
3. Jenny
4. Jerry





 كردو اون تاره نو زندورن فهـيد كها اين از معلود جر ماييه كه يه سـنت بولنمـ توشنيستا















1.Gus wilks
5. Rifkin
6. Charlie
7. Arnold Rodhstein

خيلمى بهم برخورد، ضـمن اينكه خيلم اساسسى احـــاس عـذالب وجــدان

 بذارى جداً آخر مصييت بود.
 اونجها يه خرابب شده جهنمى واقعى بود. ينج دفعه از اونجا در رفتم. دفعنا اون هر يدم تو بار يه كاميرنى كه دامـت رخت جركاى زندونيارو مىبرد بيرون. دم در، ايسـت بازرسى ماشينر نگه دانــت و يكى از نگهجانا متر جـه حضـر ر من بين




 خرابك كردم و ادامه دادم: لامز از جنـس اون بارجههاى كتونى راه راه و زبرى

 از كتون نمىدوزن، حالا هر جعّدر هـم لحن آدم مهادقانه باثـه.



 كرديم، دـــتا بالا بياين بيرون.ه اصلزّ نبايد تيراندازى كنى بلكهه بايد بكى دالان

[^4]














 بولداء ثتغيير تيافـ داده بودن.






1. Raflies
2. Ritz
3. Scotlandyard
4. Bulldog
 سختى داثـتـت و من دسـت أخر مجبور شـد



























 ريختن مأمورای یليس و كير افتادن جاكرتون هـم همان. مارو دادگاهي كردنـ



 خب لابلد دوست دارين اين آخرسرى بلونين كه به عنوان يه دزد حرفـها حانى










5. Kittridge
6. Fort whill
7. Morris KJugfcin
8. Seconal

جرخ كرده و يكى از نوو لههاى تئودور درايزر ' استفاده مىكردم كه هـطميُن



 مونتطمرى كليفت هـمون ايام از حوالى خونة اون بابا رد ثــده بود و باديـلـن ماكت خوش شُ به حالتُ يُـده بود و سعیى از يه تلانت هفت ساعته بی ثمر، برای حر فـ زدن بالون ماكت، كنفت و بكر به كاليفرنيا بركثته بود و به دوستانت كفته بود كه نيو يوركى ها آدماى بُـبـس و خودخواهى هستن.












غافلكير كردم.

1. Theodore Dreiser
2. Bromu
3. Montgomery Clift
4. Kulsher

## مـحكوم بـه زلـدگّى





لعتى دوبار هبه سراغث آمده بود؛ حـى بيرى و ناتوانى.



 فرصت دارم؟ه





 راندكى هـهــان ناموفت بود. يكى از تلخترين خاطرات زندكىاش هربر ط به
 دقيانرس بلرس راكمى جلو و عقب كند؛ امـا هــ از طلى مــــافتى كـمتر از ده متر هحرخ مانـين داخل جوى رئ آب افتاده بود. وينـتناين آزرده از يادآورى اين خـاطرة تــلغ، تــلو تلوخوران از تـختـُ



 وضعنُ رــيلده بود، يكـ نفر او دا با رابرت ردفورد ' اتشتباه كرنته بـود. البـته

 حس مىكنتد.ه


 تى. اس. اليرت
 زبان انگليسى سرودها الست؛ أما وفتى وينشتاين توضيح داد كه اصل انتُليسى

 مدرسـه او را با آن مىشـناختند.

111 11 تحكوم به زندكم



 كه رمـوا شـل يكـ ملت برالى كـونـيـــتها به عنـوان خرابكار فعاليت كرد و بعـد
 ثـخصيت محبرب كار تونى صدا بيـــكى كند.
 كمونيستـها كار مىكرد. البته به خاطر يول نبود، كار دل بود. با دختر زيبايّى
 چحيز ديگرى قرار نـىگرفت. به خاطر به دسـت آوردن دل او در چحله زمدستان


 برأى فراموش كر دن اين شـكست تلخ عـــقى، كه بـعطور خــودكار مــــب




 ر رســاً به مأمرران فدرالل دستور داد كه تمام تشـكهای مو جود در منـهر را در



1. Bud Phinglas




















 ماجرا، وينثتاين به جاى توسل به متمم بنجم قانو ن المـاسى آمريكا _كه طبت

## 1. Blotnick

2. Sharpstein
3. Krumpit




 وبنــتاين هـمزمان با يادآورى جز ئبات جرجيا، ترامتـيـن ريشّ را به هايان


 خبره نيستـ. اما او تنها وقتى با كمكى آينه وضعيت يـــــت سـرشـ راديلد فهميد



آرايـــُر با فيافهالى بلاهـتبار و لحنى ناخرشـايند توضـيح داد:



جداكردنشـون امكان ندارهـ
(ابه دركـا بمميرى بالون مو كوتاه كردنتـ!


 ونادار نبود. حتى در هـمان دوره ماه عــــلــــان بــهـ شـكـلى ســيستماتيكى امـا
 وينـُتاين به خاطر اين مسئله آنقلدر از او دلكُير نــــد كه بخخواهلد يكباره همه




 بر روى كره هاه قدم گذأُـتة و آخرين بار هنگُامى كه يس از طى دوره نتاهت
 يِكديگر خووابيدند.


 لوان برداختت مىكرد (در حغيقت، هريت يولث را نـبانه دريانت نمىكرد).



 جاى بائ شُكسته تختشٔ استفاده كرد.

 (اسلام هريت.
"اسـلام... فكر كردم ديكه نمياى.هـه

# ("نه، من اومدم... چطورى؟؟" 

"(اخحوبم."
(لاخويه.... بحهها... جحطورن؟"
"إحههها؟! ما هيج بجهالى نداريم."
اددرسته... علنتش اين بود كه فكر مىكردم هـفتهاى خـهار صـد دلار بـراى نُكهلارى بجه بول زياديه.
(امن عجله دارم... يول آوردى؟؟
"انه... راستـن هر يت... من... من ورشثـــــت نـدم.ي
"احيه بد!... اين دختر خـابونبا... رفيقات نمى تونن كمكت كنن؟"
(اهر يت... هر يت... كجاى كارمون الشتباه بو د؟هي
لاتو هيج وقت نخواستى با حقيقت روبهرو بشثى
(الين امتتباه من نبود، تو جهتت رو اشُنباه كفتى.ه |احقيقت ئـماله.ه
(انه هر يت... روياهاى برت شـمالُه، حقيفت غربه، آرزوهاى كاذب شُرقه و
كمونم لوئيز ياتا' هـم جنوب بانسهـه ("كى به اين چر نديات اهميت مىده؟"



> كفت:

 نمىتونــتى به من تــونتـ بلـى.

تق!
در بـسته شـلـ.







و به خانه بركشت تا روى تختخوابش دراز بكشـدو كـى فكر كند.

1. Union Square

## مـاجراى حلقه خودقروشـان الدبى

براى اينكه يك كاركاه خصوصى زبده باثشيل، بايل ياد بعير يل كه جكُونه بـه



$$
\begin{aligned}
& \text { بايد به عرقى كه بر سـتون فقراتم نتـسـت، اعتهاد مىكردم } \\
& \text { "اكيــر؟ ؟كيــرلويوريتنز " }
\end{aligned}
$$


صندلىام تكيه دادم و باستخ دادم:





 انداختـت، اســـن باب

1. Word Babcock
2. Samba
3. Kaiser Lupowitz
4. Bob
(اايتقدر ترسـو نباش عزيزجان... به خودت مسلط باش... آروم آروم هـهـ
خيزو از اول برایى من تعريف كن.


او بادستـى لرزان آبجويـن رابر داشت و باصهايـى كه تقريبآ به هـمان نــلـت
دستش مى لرزيد نُروع به حرف زدن كرد:

 مو چولو كه وقتى باهاشُون باكسى دسـت مىدى به طرف يه يسوك الكتريكى
والرد مى ئــه.』』


> a. ${ }^{\top}$ به خصرص بـن بجههالى بايين وال الستر يا
> (باب الطفاً حانُيه نرو و برو سر اصل مطلب.
 مى دونين كه بدترين حتز همبيثه مسـافر بودن حيه... آره در ستته، تنها بودن...







 *. نظر يهريردازى نكن



$$
\begin{aligned}
& \text { دربارة مسـائل مختتلف ادبى صححبت كنـبم.a } \\
& \text { (افقط صصحبت كتين ?! }
\end{aligned}
$$

 همينگُ
 وتتتونو كاملاُ تلف كنين.

 مشكل من از و وتّى نـروع شُدكه فهـيـد
 حرفهاستت... وقتى باهاش ازدوالج كردم نـــناختمـُـ.... و حالا مىبينم كه اون نمىتونه منو از لحاظظ فكرى ارضاكنهـهـ





 متعلت به جنس مخالفـ مى خوامـت؟؟

1. Proust
2. Zolu
3. Hemingway

IY.

بههر حالل، بعل يه ملتى من بابـت هميت رابطه غيرجـنسى هــم دحــار عــذالب

 ادبى فتطط كتابب بخرنم.


 ايه خانم هحترمى به امـم فلوسـى '... حلداقل صـدانى كه محترم بـود. اون دكتراى ادبيات تطبيقى داره.4
با آدمهاى تيب او، نآٓثــنا نبودم. مىدانستم كه آدمهانى متأهل زيـادى در موقعيت او هستيند كه براى گفتّكو و ايسجاد ارتـباطات رو



كثـيلد و دليل اصلى مراجعهاش را به من كَفت:

به زنـب میكهـه
"(هدركى هـم داره "
(الونا تو اتاق متلى كه محل ملاقّات من بالون دختر خانـم بود ميككروفن كار




1. Flossie
2. Brecht
|Y| كاجحرای حلفه خوددفروشان ادبى

 خلد مت سنـم میدمسه."


 مردد بانت زنان تحصيللكردهأى كه دركير ابن ماجراها بو دنل فَبلآ چحـيزهايى

بود ر كار را بايلــُـروع ثـىكردم.








 صــداى نـرم ر لطلـفـى دالنـــت و مــن نـــلـى صــريــح و دوثــن و مـــريع منظورم راكفنـم

 دست و پاكنـن.
3. Carla
(ادوستتت بهت درست كفته عزيز دلم... קרى در نظرته؟"

 "(موبى sيك؟ (افرتش جيهوه)

 جداگانه داره.ه

 يخوا'ى يـ بحث جالب و جذاب در مورد مقايسـه آثار ملويل و هـاثورن بانشى بايد واسـه أو هـم صـدتا بياده بـــى.

 به او يُـماره هاتاقى در متل جلازا را دادم
هابه سـليقهُ خودت... خوشّ دارم غافلكيرمكتى.

بعد كرنـى راكذانـتم.
فردا ظهر در حالى

 چرمى، كـرشّواره نقرهاهى، بلدون آرايشُ.

1. Melville
2. Moby Dick
3. Howthorne
(امـلام، من نمرى' هستم."|
"(مشكلى تو بالا ارمدن ندانـتى؟ بـشُ بذـيرش بهت كير نداد؟"

$$
\begin{aligned}
& \text { "ايه ينجدلارى هر كير كرو وا مىكنه. } \\
& \text { (اخبب، می تونيم نُروع كنيم؟؟" }
\end{aligned}
$$




 به انــــانهـه
 ملو يل به باى ميلنن Tنمىارسه.
بلوف مىیدم مى خمواستم بينـم واقعاً هيز





خـبلى ساده جازدم.
(ابله بله... از اون لُحاظ... درسته... انصـافاً حق با تر بـت.
شُرى نفسى تازهكرد و بااعتماد به نفس مضاعف ادامه داد.

 منحصر به فرد بيان كنه،... موافقين ؟ه

1. Sherry
2. Billy Budd
3. Milton

MYK

سرم را به نـــانهَ تأييل تكان دادم و الجازه دادم به حر فـهايسّ ادامه دهلد. او



 هر نقطهنظر ادبى منطقى و غير منطقى من در آستين حاضر و آماده دارد. ما يكى
 آماده رفتن شـد. حالا وتّ داته ريتحتن بود.

(احتحماً حتهاً.)
"اليـداكردن دخترى مثل تو خيلى مسخته... اكه دو تا دختر ديگه مئل تو يـدا

تو جهـُّ را جلب كرده بودم.
(احرا يـدا نشهو؟....
(اليـدا ميسنه9!4
(الحالا براى چحى مى
|(اخحب فكر كن، من قراره يه يارتى بركّار كنـه.... يه بارتى خاص.
(ایه جور بارتى؟"
(ايه خارتى با حضور دو تا از دو مـتاى من و خحودم با خـودت و دو تا دختر خانـم دسـثه كل فهـيلـه مثل خحودت... مى بـوايـم تو ايـن بـارتى دربـار ها ابـعاد
 (اخحب اينَ يه نُرده سـخته.


پجون حــابـى برات خرج برمى دار ه.ه

 تله يليسـى سـاده برده، واكتـــن طبيعى بود. ("تو يه كثافتى!!")

جواب من هم طبيعهى بود.
(اممكنه... اين ديكه بـسته به ميل خودته كه بخواى سـبر تا يـياز مـاجرارو

$$
\begin{aligned}
& \text { واسش اين كثافت تعريف كنى يا براى مأمور ران شتر يف كلانترى.ه } \\
& \text { توقع دانتـيد جكار كند؟ زد زير كريه. }
\end{aligned}
$$

 لويرويتز... منز بازدائـت نكنين... من دختر بدى نيـتـم براى تمام كردن ر رــالن

 تــكسته مىريزد، الز دهان او جواب بيرون مىريخت.

 بـىسـواد كـودنه و اون مردكى داره در به در دنبال كســى مـى

 صصبت كنم. اولين جلبسه خيلى عصبى بودم و كلى دربارهُ بليكـ حاناخان كردم ولى ظاهرآ براى او ن آتا خيلى مهم نبر د. بعد دو بـتـم منر به فلوسى معرفى كرد

[^5]


حثد لحظه مكث كرد و آخر سر با ترديد زمزمه كرد:


$$
\begin{aligned}
& \text { ونت هرخص كردنتُ بود. }
\end{aligned}
$$


انعار دنبا را به او داده بودند.
















درباره يكى از نو يهنـهمهاى مورد علاقَهت حسحبت كنى، با صـلد تـا مسـعتونى هـمراه يكى به موزء هنرهـاى ملـرن برى و....





تصور من نه يكـ خانـم متـشـخصى كه يك عرد نقابدار بود.



 شــدم از دانـشُاه بيرون كردن. "أز همون موقع نقاب زدی؟

 مـكز يكـ تصبادف كردم... منو بـر دن بـه يـه بـيمارمستان در بـيتى و يـه جـرأح



 وتتثـه كه بميرك.



1. Mary Mccarthy

1ヶ4

 او مشّ يكى بار آجر روى زمين يهن شود. در همين لحظه در باز شـلد و هليس طبن معمول وارد ماجرا تُـد.

 خوب، ظاهرآ عالى بود. هـمه به آرزويـــان رســـيده بـودنذ: بـاب، يـليــ
 كارنامه هرافتخارم اضافه كنم.

# موجودات خياللى و سسرزمينهـاى 

## الفسانهاى كمتر ديده شـده

"برندة سخنكوى دو اينجى / نورك'


 اينطرر نيست؟؟"



 صورت، سر صـاحب خانها اين وسط بـي كلاه مى ماند.




1. Nurk

بسيار بد دهان بوده و فحـُ خواهر و مادر دقيقهالى از لباننـان، يا به عبارت








اسنال يرنده「








فر ين



1. Gustav Holstein
2. Toffelspitz
3. Flying Snoll
4. Frean





 دندانهاى مصنوعى او و برتاب آنها براى فرين، از اين مهلكه جان مـالم به در مى برند.

رو بزرّگ「
 إين هــه، نبايد او را با يكـ نــير معمولى اشتـباه كرفت. كفته مــئـود كـه ارر بزركه هزار سـال مى خوابد و بعد ناكهان آتشُ مىكيرد، به ويزهاكر در مدت خرت زدنـُ ناغافل, مــغتول اسـتعمال دخحانبات هـم باشـد.


 آدمخوارى ندارد از او درخواست كرد كه به تختخخوابشـ بركردد و خهارصد سـال دبگُ هـم ابستراحت كند. مشـاهلده رو بزرك در اماكن عــمومى، مـــل فـروتشُاههاى زنـجير هاى و

1. Tina Turner
2. Sir Herbert Figg
3. Great Roe
4. Photogenic
5. Odysseus
6. Penelope

IYY مركّ درممزثد

 طفل زلزله و مُـرور دارد.

ويل

 جوندگان، علاوه بر برخر ردارى از يكـ رديف دنَدان مصـوعى، اين السـت كه مى توان بدنــ راكثـيد و از آن به عنوان آكاردثون استفاده كـرد. مـوشكربـ
 آموزس هاى مناسـب مىتراند به عنوان عنصر مفيدى در شـورالى تـهر انـجام وظيفه كنل.

مبارهة كوثلم
كيهانشـناسـان انحيرأ موفق به كــف سـيارهاى غيرمسكونى موسوم به كــوثلم شدهاند. اين سـياره آنقّدر از زمين دور امست كه اكر انـــنى با سرعت نور بــ
 كيهان شُناسـان در يم كدّف راه ميانبرى همستند كه مــلت ز مـان ســفر بـه دو لـاعـت تقليل يابد.

دماى هواى اين مياره سـه هزار درجه زير مـفر اسـت؛ بنابِاين، استخمام و شُنا در آنجا اكيـداً مـمنوع السـت و اماكن تفريحى آن در تــام طول ســال يـا تعطيل اند و يادر نـرف تغيبر تــنل

1. Weal

موجودات خيالى و مرزمينهاى...

به خاطر دورى اين سياره از كهكشـان شيرى، نـروى جاذبه در آن هـطلقاً

 سـكونت در اينجا نيست. در ابن لـياره اصلاُ و ابداً اكــيرُن و وجود ندارد؛ اما



 تُـباهـت بسيارى به انــانهاى ساكن كره زمين داْمتهاند، با اين تفاوت كه به جاى كلة أنــانى، كلمب و كاهو بر روى كردنــــان قَرار دامثتـه المـت.

## معماهـاى جنايى بـازرس لوردد'

راز ماهمى طلايمى آكواريوم آتاى ويل












 زدم به مالم| ملت بثتابيدا!

1. Ford
2. Wheel
3. Cliford Wheel
4. Figaro's marriage
\&r| مرگ در میزثد

بازردى فورد تو جهُ به بالككن جــلب شـــلـ، در بـالكن بـاز بـود و جـاى

 مـريــــندـت دنحصوص آقاى ويل را مورد خطاب قَرأر داد: "آيوز... وقتّى اين جنايت كثبف رخ داد تو كجا بودى؟"




 بود كه قلش از آقاى ويل بلندتره و آقاى ويل هى گفتن كه آتاى موسـلى داره







 (الز بيرون، پطر ر مك؟ه، "همين طور كه از اول فهميدمه كسـىكه آتاى ويل رو كـّـته موسـلى نبوده، تو بودى. بازرس فورد جطرر اين معماى جنايى لاينحل راحل كرد؟

1. Ives


خيلى سـاده. اول اينكه موسـلى آتاى ويل را تّهديد به ثـكــتن گردن كرده بود نه متلانتـى كر دن مغز سر با هربـكر يكت. دوم اينكه آقاى موسـلى برایى

 بازرس به محل جنايـتّ او را در جريان كامل جـز نـيات جنابت قرالر داده بود.

راز كـت و مُـلوار يشهـــ تقر يبأ ترديلى نبود كه واكر 'خر دكشنى كرده امـتـ. ظاهراً اســتعمال بـيــى از


 چششمـان از حلقه بيرون زده در حال تماثـاى بيرون برد. البته بر روى كف خانـا


قّتل را برطرف مىكرد. در اين ياددامُـتا نوشتـه شُـلـه بود:










1. Walker

IrA مركُدر مىزند
 اين ياددانشت را معالعه هىكــ؟؟ اكر اينطرر اسـت بس خـلا-حانظ هنرى. البته



سر يـيلا كرده؟
بازرس فورد يس از خـراندن ياددامُـت يـرش را بلند كرد و با هــــدردى كفت: "اياددانشت بــيار غم|انگـيز يه. جدأ منو متأثر كرد... غمانگيز و در عـين

حال مرموز.

بغضرآلود بر بـيل:


افتاده بود اندانحت و زمزمه كرد:


 هـم جواب داد: لاحــورن باباتهها... يكى هـم يـرزن كدايـى كه هفته بيش هر جحلـر
 زندكىش نبينه.a بازدس فورد متو جه يكـليوان شير روى ميز شــد كه هنوز كرم بود؛ بالّحن مرموزى هرسيل:



1. Henry Cacy

IPQ معـاهاى جنا يع باذرس نررد


 (الو خيزى كه من نمى تونـم تحمل كنم جنايته خانـمـ... يسر شـما به اتهام قتل


بازردس فورد از كـا به راز قتل اسرارآميز هی برد؟ بازرس فورد در جيب مقتول كارنامه فر دى به نام جيهى واكر را بيدا كرده



انتضاح امست.

راز بوتلمون شُـب عـد


 برد. نُكهبان ياقوت براى بازرس فورد ماجرای سرقت را ینين توخيع داد:







1. Jimmy
2. Belliny

ديدم و نه شنـبدم.ل،

بازرس فورد نگاهى به سقف انداخحت. مشخص برد كه سـارقان از طريق

 هُسكش بردند؛ اما ظالهراً نڭهبان در اين مورد خاصر كــو تاهـى كـرده بـود.
مــئول موزه با تعجب و وحـــتاز بازرس فورد يرسـيد:
 هر اححمقى مى دونه كه ابن ياقوت نفر ين شُـده اسـت. بازرس فورد باكنجكارى برسـيل: ("نفرين؟! جريان اين نفرين حيب؟"







 فبضاى آب و برق تو اين دو سـه ماهه دوبرابر شـدهـهـ .... بازرس فورد متفكرانه كنت:




 *....
 صبت آن روز و يـشّ از ورود بـه مـحل سـرهـت، بازرس فورد براك هيرف



راسحت محـشيم.u

راز موش خرماى كوهى جنازه خورن آللرد مرد تنرمندى در ميان بر فـها افتناده بود و خانمى ميانسـال با احساس هرجه تمام مسنغول كريستن بر بالاى سر او بود. بازرس فور درد جند

لاماجر| حيه خانم محترم؟|،

 تفنحـ دو لول از يا درآوردم.ه

"خْواهش مىكـم از الول برام تعر يف كنين... حظور اين اتفاق افتاد؟" (امن و همسر خدابيامرزم برای نـكار به اين حو اللى او ملـه بوديم. كائى باى


ثـكار بود؛ من هم بدم نمىاومل. خلاصهه، نزديكـ اينجا بكى لحظه از هـم جلا




 كوهى نبود، تـو هر فلكـزد دهُ من بود. بازرم فورد نفس عـيفى كشيل، با دقت به لجاى باهاى روى برف خريره
ثــد و سبـس بااحتـياط بر سـيل:
 ابروى تُوهر خدابيامرزتونرو نــونه كرفتـن.ن. (اممنون... خوبى از خردتونه اما باور كنين انين دفعه كاملأ ثمانــى بود. من يه آماتورم.ه
بازرم فورد زانر زد و ثـروع به جستتجوى دحتو يات جيب لبامس دقتول

 ثـبـهاى سـرد زمهستان كرهستان ييداكرد.
 حادنه مى نـد؟ه

 بغلش زد.


1. Rocky.

دسـت مىاندازن.")













راز بل خيابان دكاتر '




 به در بيبر."
بازرس فورد در سيد:
"(يـسرم مى تونى برام تّعر يف كنى اونا جطر ر تورو دزديلن؟"،







 "إلدر و مادر عزيز،اكر دو سـت داريل بار ديگر مرازنده بيبنيد ینجاه هزار










بازرس فورد يس از خوانلن يادداشُت كمى مكث كرد و مـبس برسيد:


If0 معمايهاى جنايى بازرس فورد
 و غريب مدام از بيرون اونجا به كو نـــــم مىرميل." (اهـداهاى عجيب و غريب؟)


 (إبه اوناگُنتم كه مىخوام برم ديدن مسابقهُ فو تبال اما يه بلبط بيشتر ندارم





بازرس فورد با يوزختند كفت:
 با اون آدمردباها هـمدست بودى و يولهارو بين خودتون تعسيم كردين."
 هرجنند كر ميـت با واللـينــ زندكى مىكرد؛ المـا حــقيقت ايـن بـود كــه او تُـصـت سال دانـتـ و پلر و مادرش هـــتاد مـال. طبيعى امست كه آدمربـاهاى حرفهاى هيتج وقت يكى مرد شصـت سـاله را در راه رفتن به ملرسـه نـى دزدند.

## كنت دراكولا'





 دراكر لا نقرهكرب شـله بود.
اين تابوت مأمن و الـترآحتعاهكتـت در تمام طرل بـاعات روز بـود؛ اهـا








17^ مرگُدر بیزنـ





 مكيدن خـرن آنها سوهـان مـى ود و براى برخامستن از تابرت د يرواز به سوى منزل آنهـا لحظظهثـهـارى مىكرد.

 زنگ در را به صدا درآورد. وقتى نانرادر را باز كرد از ديدن كـت متعجبـ شـد.

$$
\begin{aligned}
& \text { (لأز ديدنـم تَعجـب كردين؟" }
\end{aligned}
$$

 ". خوش اومدين
لازود اومدم؟ ظاهرأ بـراى شـــام دعـو تـم كـردين جــناب نـانوا، مـُــه نــه؟

 هغت نـاعـت رتت باقى مونله.") لاببغخــــ؟؟
 (0 كـــوف؟ه
 "احیى

144 لكت دراكو
 (اأى داد... عمـب خـاكى تو سرم بُـلـ.)
(آحطور جنابكتـ؟؟"
"أكه الجازه بلدن من هـمين الان بايد زســتو كم كنـم."


تو زحمـت انداختـم...."






تـراب بر. بزم

رلكن!
 (ابابا... جانِّ هركى دويـت دأرى بارر كن، من جداً بايل برم... من تازه الان


برام مياد.

روشن تـــى ذاره.




10، مركُ در میزند
(انهه... جــد برابر محـتــ؟؟"
(ابابا ول كن بذار برم:.. ثــــا حالىىتون نيست مـن چجـقلر مـزاحــم وقتت و
كارتون نــدم.


خوش اوملـين.

 قراره يـه كنتس بير از فاميلاى دورمون بياد ديلن مـن... اكـه يشــت در بــموته


روز خحداى نكرده زبونم لال سكته قلبى مىكنين."
"(افى الو اتع اكه دمستدو ول نكنين مـمكنه بدتر از سكته قليى سرم بياد... a

 هر كـهـهـه
R.الخيلى جالبه؛ اما من جداً ديگه بايد برم كنت دراكولا بالاخخره موفت شــد دسـتش را از ينجه نيرومنل نـانوا بـيرون بياورد و نزديكتتر ين درِ در دسترس را باز كنـ.
 (اهاها... جدأ كه نــها يه كلوله نمكين جتاب كنت... اين در مـندوقخونه اسست؛ امطا اكَ خخيلى كار دارين من ديخه اصـرار نمىكنتم... بثر مايسن درِ خــو نه
 نورافـُـانى مىكنه.

كت دراكولا 101

دراكـولУ بــدون درنــكـ و بـا ثـــتا درى راكه نانو ادر حال باز كـردنتـ
بود بـــت.



 (ادلتون خحوسـه جـابـ كنت... كـوم يرده؟"
 هى افته... ببينه، زير زمين كه حتماً دارين؟

ذوق زدكى اعلام كرد:
 نوب خحوباشـو درسـت كنه؛ الما اين مردارو كه مى تــناسـين جون به جونشـون

كنــن تنبلن.

كجاسـت؟
(هـمين الان درشـو باز كردين جتابب كنت.
كنـت ديكر معطل نكـرد و در حــالىكه در صــندوقخـانـه را بـاز مـىكرد توضيح داد:


 بامزهاى هــتن.

1. Garoslav
 موقعيت بيخيله براى كنت كر د:


 بيام خونه، نُـما اينجا بو دين و بعل.... مى فهـين كه ...




 كيف مىكنم."







 بخوتم... اوه رامونا لالو دادا دی دیى ...


 ثــدن يكى از سقرق طبيعى د مسلم بين دوسـتان قَديمى اسـتـ.
 تشـده باشيـم.



همـسر نانوا توضـيح داد:
(ا-جنابكنت دراكولا تـتـريف آوردن خونه ما.
نهـر دار با تعجب ترسيد:

|"اهمين نزديكيا.


دبلده باشـمـه،
(ابـه هـر حـال، ايــــون امروز سر مامـنـت צــذاشــتن وســط ظـهر ايـنجا
تــريف آوردن.ه


ثهردار بالحنى كه تمـسخر و طعنه و تعجب و دلـــوزى يكـجا در آنز يـيا
بود برسيل:




و بعد با خـّ

ROY
(اجناب كنت خحواهشُ مىكنـم از اون تو بياين بـيرون... جــناب نــهـردار
اينتجا هـستن
صداى خفةُ كنت دراكر لا از داخل حـنلوتخاته برخاسـت.



ساعت ديكه ميام خدمتت ترن

 نـى تُـه اعتـداد كرد. هـمين كاتيا مـكـته يس نردا بره در هر خو تهـه وامـتون كلى
 صندوتْخونهرو به زور واكنى... اكـ كنت بالباس رسـيى و مر تـب اونجا بانــه


 صندوقنخانه رفت و با يك لگد دهكم در را باز كرد.



 ترس و تعجب حفـار تبلديل به نحاكــترى سفيد و سسهـ گرد و غبارى معلت
 صدايیى متأثر و متعجب اعلام كرد:

 تـهردار و كاتيا خانم برده.؛

## 


















 تربحه و اســل ليــرزيكى



 كنـم نقانـى هـم بكـنـم.
اثرات جانبى آزمايشثهاى مختلفـ هـــتهاى و غـر هستهالى و بيولوزُ يكـ

 خـلاصبه، دسـت آخر و قتى مسئو لان اونجا متو جه شــلن كه من ديعـه قـدرت
 آسابـــُّاه روانى ارتـت دادن.
اونجا روزى سه مرتبه به ملت بـه ماه تحت درمان با نـوكى الكتتريكى ترار



 دوسـت دارم برم.

دنياى ديواناواى كه در آن زندكى مىكنيم

بيرون اونجاو توى جاده مـوار يه هانـيـن شـدم كه سـرنـينـان دو تانازنين كاليفرنيايى بودن: يه هرد جرون جذاب با ريــى شـبيه راسبوتين ' و يه زن نـ

 هـون اححفى هــتـم كه اونا دارن در بهدر دنبالثـ مـىگردن. اونهـا بـه مـن
 دنيا بر يـه دارن توسُ يه كارأى غريبى در رابطه با ماوراءالطبيهه و ايـن جــور


 عوض كنـم و همرامثــون به اون اردو كاه برم.

 داشتن دور و بر يه جادر پر بـه میزدن دسـت و باى منو گر هتّن، بر دنم تو چادر


 باعت شـد در حالى كه سـرم مثل ديـّ ماهواره رو محور كردنـم مى ایرخيد تـا




I. Rasputin
2. Svengali
3. Nevada
4. Beverlyhills

10A مرك در مىزند
 تحويل يه آسـايشُاه بيمارأن روانى دادن. بعد از اينكه از اون آسايـيُحاه بيرون
 كه مىتونـم باقىمونلده عقل و ثـعور تركّ شحورده د ترك نخـوردهمو حـفظ


 دارو دستهات حـاضـر شـــدم، فـهميدم كــه او از طـرفُلدأراثـ انـتظار الطـاعت بى جحونوڤرا و كوركورانه داره و هر جرر نظر مخالفىرو يا بـا اخحـم جـوابـ
 من طرفلاراى اون بهطور سـيستماتيكـ نبديل بـه يـه مشـت گــوسفنـلـ كـودن تُـدن، دينگ اين نظر شـخصى منو يه جور انتقاد تند و تيز و مـنرب حــــاب كرد و به نو جههانُ كفت كه منو به دخمه بيرن. أرنا هـم منو به يه زيـرزمين
 به كثتتىكيرای مـومو 「ّنبردن، به من بيثـنهاد دادن كه جهـت تمدد اعصاب و تجليد نظلر در افكار ارتجاعى منحطم ینـد هفتهأى دور از مـردم و عسوامـل

 نــــتـت به مــــلة انحراف فكرى من نتُران بردن و علاو ه بر اينكه به من آب و
 هنحط و مـــموم زود تر از ذهنم خارج بششه. روزهـاى اول بهطور جـلى سـعى
 1. Chow Bok Ding

بهطور مرتب كابوس مىديلم و هذـيان دـىكفتم. در كــابوس هـايم دو مـرتبه


 حرفاثى ناراحـت شد كه همبركُرثـرو انداختت زمين و تا مى خوردم منو زد.

 جراححت سطحى ر اعتفاد وافعى به ابن مـــلـه كه هـن نـــخص روحالفــدس
 از زندانى كـردن هـن، دركــر يكـ دعـواى لفـظى و فـيزيكمى ســختـ بـا يكـ
 هستند. در نهايت، تصـميمگرفته بردن ابن مــُلهرو ترسـط نبرد تن به تن ـمل
 قصـدكثـت مىزدن، مأموراى مرزى الونهارو دستـغير كردن. اما من باو جود كذشـت يكـ مـان الز انامتـم در اون بيهارستان، هـر جـــنـد از لحاظط فيزيكىى تقريبأ مــالم بـودم امـا از لحـاظا ذهـنى تـقريبأ بـهـ انــدازه يكـ




J. Frankenstein
3. Maharishi
5. Caligula
7. Perlmutier

2r Covent Garden
4. Nirvana
6. Neron
.





اونهارو از اينرو به اونرو كرده.
 نُـفانـون نبود سـوار يه اتوبوس كـردن و بـه كـلينيكى مــحرايـى ويـرّة دكـتر



 و يه مرحلهُ طبيعى از بر ناعهُ رواندرمانى اونه. برأى مرحلنُ اول بر نامهُ روانْدر مانُى، دكتر پرلْـوثر مارو مجبور كـرد كــ به ملدت هنتاد و دو بـاعت روى نيمكت هاى ميـندارى بشـينيم و بلون اينكـ

 مىكردن و از جاتـون تنكون مى خـوردن مجازاتهايـى در نظر كرفته شـده بود.
 خــيلـى تكــون هـــخوردن بــه اتــاق كـاز مـىفرستادن يـا روى حــندلى

الكتر يكى مىنتشوندن. متأْـفانه، بيّن از ايتكه ما وأرد مـرحـلة دوم بـرنامه رواندر مـانى دكـتر


 بيرون كردن حريفـتُون الز هر ترفند و تهمتىاستمتفاده مىكنن.














 انجام بدم.11
اينجا بودكه در باز شد و جرالد نورد"،، رئيس جمهور وقت آمريكا، وارد

1. New jersey
2. San Francisco

Jimmy Hoffa . C ر به تّا رــــد.
4. Gerald Ford

مرگّ در بمزند

شُل و ضـن تشـكر از من كه به خاطر وطنم حاضرم هر كارى انتجام بدم از من

 رئيس جــهور شك كرده بودن، مىخحوامــت به اون بعضيا بغهمونه كه جقلدر
در اين مورد اتثتباه كردن. خلاصه، من قبول كردم د دو روز بـعل بـه ســمت

مى ترنين يه بار ديكُ باراكراف اول اين دأستانو بـخونين.

## Tيرامون ماوراءالطبيحه


 دادنّنـان وجود ندارد، دز يـرامون ما بير ستـ رخ مى دهند. افرادیى هستند كه
 را مى



 در ضمن، اهل فن معتقدند كه تجربيات ماوراءالطبيعه مختصى افراد ويرزه و
 كردهاند. بهطور مثال، بسيارى از افراد كه به ملـت جند مـاعت در خــانه و يـا


 بويى ناخوشـايند با منعیى نـامعلو و ديگـر مدــاتلى از ايـن دسـت را تـجربـ

مرگ در میزند


 ار تباط برقَرار كر ده و آنها را ااحخضار كتند؟ آيـا حـقيقتاً يس از مـرگ امككـان انستححام رتـبـ و حـرف سه رعده غذاك گرم در دوز وجود دارد؟

 دكتر مالفورد يكى از مشـهورتر ين روانتــناسـان حـالل حــاضر جـههان و داراى

 هیلـ فـم به عنوان متخصص علوم ماوراءالطبيعه فعاليـت مىكرد. بار نتخمـت به اتهام جادوگرى در آتش سـوزانــه ثـــد و بار دوم به اتهام انتسناب به دربـار



 نقطه متفاوت دنيا، كه طى آن هروقت هر يكـ از آنها دوش مىگرفته ديكرى
 وزين جتاب دكتر مالفو رد امست.

تجحسم شثبحع يا توهـم ديدارى؟


1. Osgood Malford
2. J. C. Dabbs
 مشـنول سيگار كـيدن اسستا. آقاى دابز خيلى تعجب مىكند؛ خـون بـرادرش



 سالهاسـت كه هرده و تنها برايى تعطيلات آخر هفته به شهر آمده الــت. دابـر










 شبح از برادربُ درخواسـت مىكند كه دو نفرى آريايى از فاوسـت را بـخوانـنـ.
 طلموع آفتاب مىشود و باعجهه از دبوار اتاق مىكذرد و آقاى دابز كه ناباورانه سعى در تعقيب او جار د، دماغتّ در اتر أمابت باديوار مى تُـكنـ.




 اعمال خلافى خحون المتعمال دخـانيات و ريـختن سُس كــوــــت روى كـف





 كثـاورزى مجهولاللهويه كزالرتّ نــده امست.

## خردج ردح از بدن









[^6]استـ) درسـت خاطرم نيست؛ الما تصرر مـىكنم روح مـن در جـريان يـرسـه


 روز -ساعت حهار بعد از ظهر كه از هر طر فـ حــــابـكنـن او ج ترافيكه ــيه كار محان بوده. واسه هـين، اون دســت آخر بياده راه افتاد و دقيقاً سر اخــبار ساعت هفت تُـب وارد جــــــم شُـد. ورود هـجلـدشدرو خــيلى خــوب حس كردم. يه دفعه احساس لرز كردم و يه صدايى در اعماق وجودم كفتّ: لاهى،








 كشُور بردنـد، مـــاهـده مُـدنـلـ.

 مادى و معنوى خود رااز دست میدهد و به عـبارتى عـارى از مـاده و روح

1. Radio City
2. Benny
3. Miami
4. Macy
5. Epidemic













## احضـار روح


 ارواح جخنين تعريف مىكند:






1. Arthur Nurthy
2. Reynaud
3. Sir Hugh Cedric Mines
4. Weeks

184 هيرامون ماوراهالطبيمن
 ايرا فرت كرده بود، أحضار نهود. متن زير چحكيلداى از مكالمات انجام شُـده

در آن جلسة احضضار اروأ اســت:
خانه ماربل: ححى مىبينى
مادام رينو: من... من يـه مردو با جـــاى آبى، بينى عقابى و يه ريـش كـرْخــورده
مى،بينْم.
خانم مار مل: اوه خخدا مركـم بـده... أو تــو هر منه.
ماهام دينو: او امـــن رابرت... نه ريـجارد... جارلز.... نـه كارلـ...
خحائم ماربل: كو ئينــى ؟!
مادام رينو: بله بله، خوديثـه... كوينينسيه.
خانه عاربل: ديאه خحى مى:بينى؟

ثـونه كرده كه كـــى متو جـه نـتـه.
خانم ماربل: براى حیى مادام دينو: نه، تنهاســت و داره آَه مىكــــه.


مادام ربنو: روح... الى دوح تــو هر خانم ماريل، امر مىكتم كه حرف بزنى. (بـا

خانم ماريل: اوه كوئينــىـ... كوئنـــى.
 هحقدر بايل بذارى روى آتّبّت بهونه؟

1. Marple

خانم ماريل: خودشه... خود خنـگـهـه... تا حالا صـد هزار دفعه ايخر زمانى كه تو


 مربر ط به دركـ و يُـعور رئـون مى شــه.


 كو جولويى بايل خهار بنج دوز معطل بــى

 سـنوالتو بعدآ مىدم.



 دارد. يكـ نمونه مشهور از جلسات الحضار ارواح مربوط به الحضار نره تازه فـت شـده سـيبيل استرسكى ' تـوسط ويـوين كـارسنتاير ' مــديرم مـــهور


 بوده به خوبى تادر به خوانتلن دفيق ر مفهوم اين ثـعر نبو ده اسـت. به عـقيلة بيــتـتر صـاحـبـنظـران، تمـاس و كفتكـو بـا الرواح از جملـه دثـوارترين

 حضار رااز هرجهاحضبار ارواح اسـت بيزار مىكنند.

## تلهيانى و قدرت جابهجايم اجـسام از راه دور


















 لبحند بزند يا ميلاً بكويد هلو.

1. Achille Landros

## بيشُويى



 منـهودتر ين بيشغُويى هاى او به شُرح زير استا: - دو ملت در كِير جنگـ مىتـوند اما تنها يكى از آنها بيروز مى شـورد.


 انجام شُـدها اسـت، تعجـب شُما دو یخندان شو د.






كـتـى تايتانيك " در ابتدای قرن بيسنتم. -هِ خريتى!

دوسيه در حلـله زمستان.،




## يك فيل مىتواند بـنهايت فريبكار بـاشد




 شروع به تعريف اين ماجراكردن




 ورزش و تجارت صحبت میكردنـد

 حالثت شدند. ايــكووبتز در باسخ به نگرانى آنها تنها سرفه كنان كفت:
(لمن خوب خوبـمَ... حـزى

 كه او به علت ابتلا به يكـ بيمارى مــكوك به سرخـكـ در بيمار ستان بسترى


 غافلكير نـــد.
(اهى، لنى... امروز خبر دار شــدم كه ماير بينوا مـرطان داره... سـرطان غــد
 تو بيمارستان انسلون كتز ينـى

 صلايیى كه سعى مىكرد از مُدت غم و ناراحتى بلرزد باسخ داد: (رحفلد ناراحت كننده... كى فكر مىكرد ماير نازنين دجـار هــيجين درد

لامن و جارلى امروز رفتيم ديدنـن... بيجاره هـيـج كـس و كـارى نـداره... تنهاى تنها روى تخت بـبـارستان انــتاده و وضـعيت روحـيش افـتضاحه,...
 آدرس بيمارستانـش اينه... خيابون يورك دوازده ظهر تا هـُـت شُبهـه

1. Sol Katz
2. Sloan Ketbring
3. York

كتز تماس را قطع و لنى مندل رادر بلاتكليفى رهاكرد. مندل جهل و هجهار ساله برد و تا جايى كه مى دانست كاملاُ سـالم بود (او فقط شـش








 ملاتات ايــكوويتز برود.












1. Dorothy



 طرز فكرى، تصـور مشـاهدة ماير ايسـكوو يتزى كه تا هـين ديروز باهـدلـي بلند جوكى تعريف مـىكرد و مـى خنديل و امـروز بـا بـيكر تكـيـلهاه و خـهره:

 بد فضاى بيمارمستان فكر مىكرد. جقلـر از محيط روثـن و تميز آنتجابيزاز برد.


 عيادت او از ايسـكوريتز، مجلداً عذاب و جدان به سراغـن مى آمل و مـجبور
 دست و عاكند.




 تشتخيص دادن اين مرضىواكير دار نيسـ؛؛ امااگه اين آقايون دكتراكه هنوز راه

 |ايــكرويتز، كه هيج دردى رو از اون دوانمىكنه، بهاين مر مـ مبتالا بثــم دكترا

IVV بك نيل مى تواند بىنهايت نريبكار باثــد

 و با بابت اينكه دستش رو گرفتـم به من سـرايت كـرده. بـعد هــمين رفـيقاى



قريبالوقوع منر به هـمديعه بدن.

رابطهانُى باايــكـو ويتز را مور د تجلديل نظلر قرار دهل:

 دفعه هم باهـم دركيرى لفظى دايتـتيـم. مـن اون مـردو فـفط هــفتهاى يـه بـار

 داره مى ميره ما رفيق شديم و واجـبـ شـده كه من برم مالاقاتـت... بله، بله هـهـ
 كه بوكر مىزدن از من به اون نز ديكـتر بودن... يعنى حقيقتـُ من از همه كـمتر

 اون مى خمواد و بهـث احتياج دار هآرامسُ و سكوته نه رزّه يه عده آدم متظاهر و رياكار كه بااينزكه مىدونن كارش تمو مـه هـهـى الكى براش آرزوى بهبودى

 اكه أين جوريه يس به يه ناخاخام احتياج داره.
 عيادتش از ايسكوريتز بهانه مىكرد.

IVA مركـد میزند


 مرخمي بگّرم اون بالايى ها درباره من صحى فكر مىكن. من هزار جور كار و





 و اينكونه، لنى مندل در حالىكه بشـت سـر هـم دلايل منطقى و غير منطقى
 بيمار بـتان و عيادت از ماير ايسكرويتز اجتناب كرد. در اين مدت، لنى منـل

 هرگ ايـسكوويتز را به اطلاعثّ برمـاند تا او نفسى به راحتى بكشـد و با خـــال
 ندائنـت و جلال بى معنى و بیى انـجامى را با مركى آغاز كرده بـود. مـندل در
 (امن جلاًّ از دكترای اون تعججب مىكتم. اونا ححطرد اجازه دادن اون اينعدر بى

 يكى از ارن كارامس و عيادت از آدم دو به موتت يكى ديكهـّ... اينا اعصابب منو



هـمحنان خبرى از مركُ ماير نـود و تنها هر هفته سر بازی يوكر دو ستانـُ
 "اجـدى مىكى؟ هنوز به ديلـن ماير نرفتى؟ حتماً حتمـأ بايد برى. اون بینـرا
 دنيا ندار ه... عيادث از اون كلى باعت خـوشحالىش مىشـه.ه "النتى! اون هر دفهه سراغ تورو مىكيره... يرستارا مىگن حتى موقع خواب مرتب امـم تودو بـه زبوت مياره.ه

لنى مندل بينوا تنها در دلّن گفت: هتف به روى آدم دروغڭكو.
 شــلـوغـه؛ امــا تـو بــايلـ سعى كتى يـه كوخولو وقتت خالم برای عـيادت مـاير كنار بذارى....
 ديكّه مونله؟ه

مندل با بـىميلى سـرانحجام تــــلـــم ثـــد.
 دسـت بله بازى كنـهم." و فرداى آن روز، مندل بالاخخره دل رابه دريا زدو به ديدن ماير ايـــكوويتز رفتت. البته، هـانطور كه علـت نرفتن او به بيمار سـتان ترسى بـود انگــــزهاتـ برأى رفتن به بيمار سـتان و عيادتّ، ايـسكوويتز نيزّ ترس برد.


 خـودوحواه ازم بيزار مىتـن.،
-

 مالات - وارد اتاق 1001 بيمار بستان اسـلون كتزينگى ــاتاقى كه ايسـكوويتز در آن بستر ى بود ـ ـُـلـ. بر خلاف تصيرير ذهنى مندل، ايسككوويتز با ايـنكه بيهارىاش در مرحله بيسُر فتهالى بود اما وضعيـت ظاهر ى نـاراحـت كــنـنـه ر نامطلوبى نداشـتـ. مندل در حالىكه سعى مىكرد فاصلة امن خود را با تختـ ايسكو ويتز حفظ كند، با صـلاى آهستهأى هرســلـ:
"حطورى مابر؟"

ضنعيفى كفت:
(اتو ... تو كى هستى؟ هندل؟ لنى مندل؟؟ خودتى؟


اينا بهت سـر مىزدم.ه
"اخحواهشُ مىكنما اين حرفو نزن لنى... تو خـيلى مـهربونى، خــيلى لطـف
 خو شُحالم كردى.ي"
(اخحب ماير... خودت خطورىى؟"
"احطور



 نمىكردى... هيجودقت. و غر هـمين حال مندل با خو دش فكر كرد:
|A| يك فيل مى تواند بـنهايت فريبكار بائـد

تراره بمير ه.4
بعل ياد بيهارى ايسكوويتز افتاد و احــــاس نـانـوشـايندى د
 سرايت بيمارى مرگبار ماير.
"اخورب مايرجان من ديگه بـايد برمه"
ماير دمـت لنى راكرفت و خواهسّكرد:

تازه اوملدى.a
الامن هيج عجلهاى ندارم. باور كن از خدام بود مسه هحهار ســاعت نـيـّت



اماماير مجدداً تكرار كرد:
(ايعنى ینج دقيقه ديكه هم نــى تونى يـُـينى؟؟"

 اين سقيفت مـــلم تر سـناك كه، برخلافـ خــوشبينى ايسكــوريتز، او امكــان ندارد اين بيمارســان را زنده ترك كنل جلديدتوين اخــبار مـربو ط بـه شــهـر و


 تريبالوقوع أو و بدتر از هـهه، نـادى و نشاطى كه بايل به آن تظاهر میىكرد،












 مو هايى صاف و خهر هالى بسيار زيبا بود.او بالبخندى كرم و و دلفر يب به به مندل




 محتضرش يافته بود.
 بك نُاه مى تيلي، باخود دنكر كرد:
(اخلداى من! درست عين فيلمهاى سينمايى مىمونه.ه

1. Hill


ايسكوويتز مجدداً بـه لنى گفت:
"ابهتره ديكه تتُ يفـ ببرين آقاى محترم... بيمار احتياج به الستراحـت داره.ه
و بعد اتات را ترك كرد.

بيمارش بريـيل:



 عزیز بهتره تو برى. جلأ لطف كردى كه به ديدنم او ملى.


هع 0 .
مندل دل از كف داده از اتاق خارج ثـد و با كَامهاى سـريع خــودـُ را بـه
 ظاهر أ ريرستار ترجيح داده بود از بلكان استفاده كند. مندل از بيمارستان خارج
 دلدادگىاش چحارهاى جز ماذتات مجلد با اين خانم ير متار ندالرد. مندل در راه بازكّيتـت با خودش فكر كرد:

 حهار كلمـه حرف نزدم؟ بايلـ به يه بهانشاى سـر صحبتو با اون باز مىكردم. خحلا






 رسيـد كه او حـداقل اين شانس را دارد كه مى داند اين خحاتم هر سـتار كـجا كـار مىكنلد. بعد فكر كر د كه نككند اين خاتـم برستار هـم مانـند سـاير زنان زيبايى كه تا

 شتخصيتى انسـانى تر و روحـاتى دولـت دانشتنى تر از يكـ بـازيگر يـا مـانكن

برخوردار اسـت.
روز بعل، مـندل مــجددأ بـه عـيادت ايــكــوويتز رفت و بـراى او كـتابـ
 عيادت مجلد او از ايــكو ويتز در اين فاصلة كم ايجاد مىكند. ايـــكوويتز از متـاهدهُ مندل و كتابى كه او برايش آورده برد بسيار غافلطير و خحوشتحال يُـد؛







 منلدل صد البته ناميلد نشــل و فـرداى آن روز هــم بـه بـيمارسـتان رفت و اينبار، با كمال خوتُوتتى، علاوه بر تجلديد ديلار با محبوب رؤيايىات در ر ر

IND يكم نيل بمتراند بمانهايت فريبار باثـد
 علاوه بر اين، هنگام ترك اتاق ايــكـوريتز، هـراه با ير سـتار هيل و يككى ديگك
 حسحبتهاى لر مستار هيل با بريستار ديعكر هتو جه شـد كها أو دوسـت بــــر دارد و



 زيبايش حلقه به انُعتـت نداشُتـ اما مندل سـس كرد كه در خــلال صـسحبت،

هريـتار هيل يكـبار باكلمة نامزد به دومست يــرمّ اشار هكردها الــت.






اميدرارى فكر كرد:
 چققدر هولداره... هن بايد دل اونو به دسـت بيارم. نبايد بذارم به هـمين مفتيا از د دتم دربر ه... بايل خحيلى منطقى و حـــاب شـده هيشُ برم. هشكل من در رابطة


 واقعاً اون هـونتدر كه خوشـكُل و جذابب و دوسـت داشـتنيه، فهـيـده و قابل


حـيه؟ و اكه واقـأ رابطهشون جندان جلى نيست من شانــ دارم يانه؟ من






 اينكونه برد كه عيادت از ايسكوريتز برنامن رون روزائه و معمول زندگى لنى










برابـُ نياررد.

مندل در جريان اين ملالات هاى روزمرهاز هر فرصتى براى باز كردن سـر



IAV بك نيل ممتواند بيانهايت زريكار باشدل



 كه عائت هنر و ادبيات باثــلد. با اين همه، هــمـتنان مسـائل نتعـران كــنتدهاى و جود دانشتُلـ. نورمن قد بلند و خحوثّ قيافه بود كه دقيقاّ در تضهاد بـا هـيكل خـلّ، قد كو تاه و تيافه نه جنـلـان جالب تو جه مندل قرار داشــت بـ مندل هـعى مىكرد براى جبران نقائص خود در زمينه حـورت زـــبا،



 مادى عردم از بيماران سـرطانى تهيه كند. اما متأُمـفانه هربار كه مندل أحساس مىكرد يرستار هيل را به انهازازء كافى تحت تأثير قرار داده و حالا نوبت بـهن

 مندل كاهى اوقات با حسرت و خـثـم فكر مىكرد:



 تبل از رسـيلن به لباس زير بر دـتار هيل متوتفـ كند.

1. Norman

14A

البته اقندامات و مسـاعى مندل در جــهـت جــلب تـو جهه بِـر ستار هــيل بــه
 مستايشڭُ و لبخنلى كرم منلـل را ینين مورد نظر لطف خرد قرار داد:

 و آثنـايى نداره و بيـُ تر دوستانش هـم وقت آزاد خـيلى كـمى والــه عيادتَ از الون دارن. مىدونين، تو اين روزگارى كه مر دم حتى حال و حو صـلث فكر كردن
 هر تبشــونـ... آدماى مثل شـماكيميا هـستن."


 فرثـتــه نـجـات و بـابـانـوثل اون هستـى... ما هـه نكـر مى كنيم كه تو جلداً يـه آدم برجستسهاى.ل
مندل آههى كـُيلد و كفـت:
 جواب مىده.

 ايـسكوويتز دمست منلل راكرفت و با قلدردانى زمزمه كرد:






مندل آب دهانش را قورت داد و كفت:
 نيست؟ بانورمن ڤرار داره؟ مىتونى به من بـكى وثتى من اينجا نيستم دربارة من باتو حرفـ مىیزنه يانه؟"


 آخرين بارى كه منلل به ملختات ايـسكوويتز رفتا، ايـسكوريتز وضعينى بهتر




 خداحانظىرو بخونيه. تو اين دنيا، فقط يه تأنون درســت واسه زندكى كردن




 نكر نمىكنى... لتىی؟"
منلـ با بلاتكليفي هاستخ داد:
 كـه ثِرستـار هيـل هنوز با نورمن بـيرون مـىره... بـه نــتر مـيـاد مــون نـون شتكرآب شُـلـه.ه

فر داى آن روز، در بكى صبح بارانى ماه آوريل، ماير ايــكو ويتز سرانجام

 كردهاستا.

 همديكر سـير شدند و هر كلام به راه خود رفتنّن.
 و كفت:
(اعجبد داستان جالبى...اين داستان نُشون مىدهكه واقعاً آدمها هميشه اون
 الما جكى فيشبين بنظر ديكرى داثشت

 كيريم حتى واسه يه مدتكري تاهي




 نفع تُخهى خودش انجام داد.ه a

1. Moscowitz.
2. Jack Fishbein
3. Abe Trochman

يك ميل مي تواند بـنهايت فـريبكار بامدل 191

تروهحمن وـاسـخ داد:





بَّ خاطر يه كثـث
و برسـكى به بحـث ضحاتمه داد:




as 5 ) بz











[^0]:    1. Emilio Molina Vargas
[^1]:    1. Miguel
[^2]:    1. Mc Donald
[^3]:    1. Sandor Needleman
[^4]:    1. Elmira
[^5]:    1. William Blake
[^6]:    1. A. F. Child
