

مجموعهرمان خانهُ عنكبوت/ r
场

نويسنده:صالحمرسى/ مترجم: سيمهيلى نورانى

## [اشكـدشـنـ]

[صالحمرسى]
مترجم: سيدمهـدى نـورانى]


تقديم به جوانان مصر...
به مردانى كه هيجكس همانند آن ها رنج
نكشيد.همانهابي كه وقتى شكست كرشيكن
199V رخ داد، در البام وظيفه فروگذار


كار واستقبال از خطر استوار ماندند تا تا آنكه
بيروزى 19Vr تحقق بذيرفت.
صالح مرسى

## [سخن نأشر]

سازمانهاى اطلاعاعاتى رزيم صهيونيستى از زمان تشكيل تا كنون ، سعى دارند




 اما زمانى كه حقيقت آشكار مىشود و اسطورئ نفوذناينايذيرىشان






 در مقابل ديدهگان جهانيان به تصوير كشيده است و و البته نشانهاني استى است بربيروزى حتمى و نزديك جوانان ديكان غيور و مؤمن جهان اسلام در بر برابر جنود شيطان.

## [مقد مسهى مترجـم]



 قلم تواناى وى در نگارش رمانهاليى با مواني


 براى اين كار انتخاب شده بود بود





 را با عنوان (ااشك دشمن) به جوانان انقلابى ايران اسلامى تقديم مىكنم. سيّد مهدى نورالى

(״يانكى اوت يل فوكس تروت... يانكى اوت يل فوكس تروت)".

 انداخت و سِس قلم به دست گُرفت و آمادهُ نوشتّن شد







باشد؛ اما اينبار تلگراف كاملا يختصربود: ((بيا)، ...

خيلى از او مى خواستند كه به اروبا سفركند. او نيز در ينج سال كذشته بارها

به آنجا سفر كرده بود. به بُم و وباريس رفت، به سوئيس و آلمان سفر كرد.





 بود كه هيجكس در دنيا انتظار آن را نداشت. او فهميده بود كه او او نيز در
 اطلاعاتى از ارتش مىفرستاد. انبوهى از اطلاعات درات درارئ ميزان اسلحه، ادوات و تسليحات نظامى؛ اطلاعاتى كه همه حاكى از از آن بود كه جنگى انى

 به سختى مجازات و شكنجه كند. اما با باين حال، رئيس زكريا به او كفت: برو!...
ساعت يازده شب را نشان مىداد و آخرين وعدهُ اخبار شبانگاهى خبرگزارى





 كه به سفرمىرفت، با هداياي فراوان بازيمى سرخوش و شاد نبود. طبيعى بود كه فاطمه نىدانست همسرش از زمان

## ITI I I I I








 وحشت او را فرامىرگفت.












 هان شكنجهُ حقيق است. ماشين راد در ميدان المسين المغمور و در زير روشنانى نگه داشت.

از زمان شعلهور شدن جنگ در (اكانال)" و اكنون سه ماه بس از توقف آن،




 انجام دهد؟ و جرا؟! واينكه در تقديرش جه نو نوشته شده است است
 بيرد.
براى همين به ميدان المسين آمده بود. از ماشين بياده نشد و تنها داشت با با
 ميدان مىدرخشيد و مردم در گوشه و كنار آن به سرعت در كـر كـر در بودند


 آيا سرنوشت فرزندش اين بود كه زمانى به اين دنيا بيايد كه او از آن كو كـج كرده است؟!
سيگارى روشن كرد و در آنجه در اطرافش بود، غرق شد. دنبال كسى




 كه او هم درآن شركت داشت. سرودها همان سرودها با بودند، با همان صدانها وا و

I اشك دشمن I ا ا

نواها... واگراو فردا در هرمكانى از دنيا باشد و سرودى از اين نوع را را بشنود، خواهد دانست كه حتمأ دوباره جنگگ در در مصر شعلهو ور شده است است!


 مصرو مردمش كه او هم يكى ازا آنها بود را در خارج و همراه با با اسرائيللها در ار مىيافت! ماشين به سمت جب وبه خيابان بور سعيد رفت. خيابان خالى بود و رهگذران انگشت شمار بودند. جند دقيقه كذشت تأ روشنايى كمرمق ميد ميدان را بيبيند. از










مى خواست اهرام را بييند و در باى آن بايستد
 اهرام رسيد، ماشين را بـ آن سمتى برد كه مىتينوانست در در آنـي

 ماشين بياده شد و نفس عميقى كشيد. مىدانست براى اين عطرى كه دامنـة

اهرام آكنده از آن است، به زودى دلتنگ مىشود. به آن سازهُ عظيم جشم


 رغبتى نداشت. به ماشين تكيه داد و سرش را رابه سوى آبمان بلند كر كرد و وناكهان
جشمانش ثراز اشك شد و وازءهايى كمرمق و ولرزان برزبانش



ثابت و استوار بوغ و نللززم و نترسم!






 - جمعه، جِتِّه!

جهعه دستش را دراز كرد و او هم دستش را با به دستش دادر ور ور فاطمه را با خود
 از اينكه جيزى بگويد، فاطمه دوباره با نگرالنى پرسيد:

دستش راداخل جيب كتش برد وبد دنبال باكتى گشت كه آن را از قبل آماده كرده بود و هيجكس جزخودش از آن خبرنداشت. اين اولين بارى بود كه از

IV I اشك دشمن I

رئيس زكريا جيزى را ينهان مىكرد. ازآن زمان كه در قاهره با او آشنا شده بود،



 كذشته رادر اين مسيرباند و جزخدا درا هم غنىداند خواهد ماند. باكت را از جيبش بيرون آورد وبه فاطمد داد: - بيبن دخترمردم! اين باكت رو ميكيرى وباز بنيكنى، جايى بنهان ميكنى كه به عقل جن هم نرسه! - موضوع جيه جمعه؟! - خوب گوش كن و حيزى نبرس! !
 خودم نوشتم. مهم اينه كه به هر جيزي كـي كه نوشتم، عمل كنى ! - ميخواى تا دو ماه برنگّردى؟! - شايد به كانادا بناهنده شدم!



 است، جه خواهد كرد؟ - شركت به من گفته اكه اينبار دو هزار گردشگرنيارى، بايد استعفا بدى.

$$
\begin{aligned}
& \text { توهم خوب ميدونى كه جنگ، گردششُرها رو از كشور ما ترسوندهـ اكـد }
\end{aligned}
$$


 بسيارى سفرمیكرد تا براى شركت (ابو سمبل) كه خودش آن آن را تأسيس كرده بود، گردشگرجذب كندي
مدت زيادى به فاطمه نگاه كرد. جشمههاى ضعيفش در در صورتش گم شده






 در راهش مهمتربود را نوشته بود.
به سوى ضبط صوتى رفت كه در كنار تخت بود و گِت

- من نميخوام كسى جزتواز
 مىدانست. بمعه در همان حال به به او كفت: - يه ليوان جاى درست كن !


 كذاشت و از اتاق بيرون رفت. او همجنان نوارهاى كنار ضبط را زير اور رو
| ا اشك دشمن I 19






 دو ليوان جاى. سينى را كنارى كناشت ويهلويش نشست، با مهربانى به او كفت:
- جيزى ميخواى برات بيارم؟!
- ميخوام بيش هم بـتينيم!

فاطمه عادت كرده بود كه هر گاه او هيزي سى وكويد، با او بحث نكند. كنارش نشست و دستش را روى دست او كذاشت. مهرو مكر مبت در در قلب او جوشيد. بلند شد و سرجايش نشست و با لبخند به جشممان فاطمه نگاه كرد و سيس كفت:



او از وقتى خبرباردارى فاططمه را شنيدد بود، با او شوخى مىكرد، ولى اين اينار مثل هميشه سربه سرش نگذاشت وري و وقّط كفت:


 كشيد. زمان همحون باد كذشت و زمان رفنّ فرارسيد. از جايش بلند شد و با

## I I Y اشكد ششمن

فاطمه خداحافظى كرد. او تا كنون با فاطمه اينگُونه خداحافظى نكرده بود. اشكـهاى فاطمه تام صورتش را خيس كرده بود.

## [نصل،دوم]

مسير فرودگاه طولانى بود. سرماى هوا هر لـظه شديدتر میشد. تاكـى از










 كشتى راه میرود و امواج او را به بازى كرفتهاند. سر بزرك و و موى خشنى














 تمام مىشد. حاللا بابد جهكار میىكرد؟؟






 هفت جنيه استرلينى به او بر هكار بود. شركتي، او دو كشتى داشت كه ميان

I اشك دشمن I I

سوئزو جده كار مىكردند واو مسئوليت واردات خوراكى، سبزيجات و گوشت

 شايد هم بتواند در آنجا براى خود برد كارى در دست و و با كند!








 از آن فراتر رود و سرانجام جارْاى نداشا
 بود و اگراو مىتوانست اين مبلغ و يا حتى بخشى از آ آن را به دست آورد آرد،
 حتى دكهاى براى فروش دخانيات و روزنامه باز كند و دريیهائى رو به روزيِي بيشتربراى خودش بڭشايد!
وقتى اين موضوع را به فاطمه گفت، فاطمه از او برسيد: - اكه بولت رو نداد، جی؟ إي اين احتمال به ذهن خودش هم رسيده بود، اما الو بعيد مىدانست كه اينگونه شود. نفسى كشيد و كفت: - اون وقت بايد توى دريا كار كنم!

بله ! او فرزند دريا بود، بس حرا در دريا كار نكند؟ براى كار در دريا، راهها و
 استاد است؛ سوئزمانند مارسى و مارسى مانند زنوو رزنو مانند ليوريول . در همه

جاى دنيا بندرها مثل هم هستند و راههاى درآمد درآن زياد استو وانو
 با فاطمه، بلكه بايد با مادرش واز آن مهمتر با با برادر كوجكش مصطنى


- برو، بمعه!

او به مصطف نگاهى كرد كه معنايش را دريافت، براي همهين هم كفت:


من بسبار!



 ووقتگذرانى وانتظار در بيش رو نداشت






 بودند، بدون اين كه گشايشثى در كار باشد! حتى اگريكى از اين جوانان بـان بـ

I ا اشك دشمن I I

ذهنش مى رسيد كه به وطن بازگردد، مى فهميد كه حتى هزينهُ بليت بازگشت

 رسيده بود، تحت تعقيب قرار مىداد راد. هجعه در آن قهوه خانه جيزه


روبهرو شد!




 با شكم گرسنه خوابيد. صبح روز بعد به شركت ("هفت دريان) رفت تا تا از آقاى بناكاكوس خبرى به دست أورد، اما اين بار هم همان جواب هميشخگى را شنيد كه او هنوز نيامده است!





 و روزنامهاى مصرى در دست داشت و غرق در مطالعهُ آن بود ـ آب آب از دهان .جمع به راه افتاد و به او نزديك شدري - صبح به خير، زكريا!

צ「 ا اشك دشمنI
 او نشسته بود و داستانش را برايش تعريف كرده بود بود و رئيس زوريا نيا نيزاو را مسخره كرده بود و با خنده از او ويرسيده بود:


- جرا نده؟!
- تو آَزَ رسيد گرفتى؟
- تودريا كسى رسيد نيده زكريا!
- باشه، ميبينيم!

آن روز به جهعه خبلى سخت گذشت و از رئيس زكريا دلـور شد، براى همين از او يرسيد:

- ز زكريا! جرا ميخواى من رو از تصميمم منصرف كنى؟








يكى بار از او پرسيد:

- خوب، جرا توبه مصر برنيخردىى؟!

جهعه خواست جوابش را بدهد، اما زكريا با مهربانى ادادي


TV I اشك دشمن I

حالا او در كنارش نشسته بود و رودههايش از گرسنگى يـيج و تاب مى وخورد و زكرياصبحانهاش را ما مى بلعيد. به سمت او خم شد و واز او اورسيد: - اين روزنامه مصريه؟!

زكريا به او جواب نداد و فقط سرش را بالا آورد و از جويدن غذا با با بازيستاد.

 احساس كرد در تنگنا قرار گرفته است. خواست است از آن جا برود، اما زكريا او را با سؤلى غافلگيركرد:

- بهعه! : صبحانه خوردى؟؟!

جمعه آب دهانش را فروبرد و راهِ گريزى از جوابهدادن نديد: - شام هم غخوردم! زكريا روزنامه را كنارى انداخت و بقيه صبحانهاش را روى ميز گذاشت واز

جايش بلند شد:

- دو تا جاى سفارش بده تا بركردم!

 يول يك لقمه نان را هم نداشت كه شكمش را با بآن سيركند، از كجا يور يول دو ليوان جاى را مىيرداخت! مدت زيادى طول نكشيد كه زكريا برگشت. آن جند دقيقه برايش مانند
 ساندويج بود. آن رابه جهعه داد واز از او يرسيد: - جای سفارش دادى؟! - نها جمعه اين رادر حالى مىگفت كه دهانش يرازغذا بود.

I I اشك دشمنا
-

- ترسيدم برنگردى .

ليوان جاى سفارش داد؛

 نشستند و طبيعى بود كه از بناگاكوس هم موقعيت خودش دفاع مىكرد، كفت:
- زكريا! ما توى دريا با شرف و وآبرومون معامله ميكنيم!
- خب، من غيدونستم!
- بس جرا حقم رونَدِه؛

زكرياصاف نشست و كفت:


تو، الما حالا حه نيازى به توداره؟!

- توهمهاش ميخواى حال منوبيكيرى!

- تا وقتى اون برنكرده، من از آت آتن غيرم!

آورد و به او داد:
- اين جيه جمعه؟
- ميخوام اين رو ازمن بخرى!
- ساعتت رو ميفروشى؟
rq I اشك دشمن |
- امروز من تو رو ديدم و به من صبحانه دادى، ميتونى بگى كى به من ناهار ميده؟!
زكريا دستش را به درون جيبش برد. ناراحتى در جهرهاش بيدا بود: - جقدر ميخواى بتعه! - بيبن جقدر مىارزه؟! - من دربارهُ ساعت صحبت نيكنم، تو جقدر نياز دارى؟! جتعه با اعتراض كفت: - نه زكريا!
- جيه، حِّت شده!
- يا ساعت رو ميخرى يا به يه نفرديگه نشون ميدم تا بخره!

زكريا با دلسوزى عجيبى به او كفت:

- جمعه، حرا به حرف من گوش نيدى؟! جهعه با ناراحتى گفت: -
زكريا دستش را جلوى صورت بجعه گرفت. جمعه ساكت شد. سا ساعت را راز او گرفت و بولش را به او داد و از




 را ديد و بلند گفت:

جمعه وارد اتاق شد و به اطرافش نگاهى انداخت، باور نیكرد كه منشى

$$
\begin{aligned}
& \text { اين جنين به او خوشآمد بكويد. } \\
& \text { _ آقاى بناكاكوس از سفربركشتن ؟! }
\end{aligned}
$$


 وارد اتاق شد. بناكاكوس در وسط اتاق براى خوشآمدگونى به او ايستاده

آقاى بناكاكوس بلندقد و جهارشانه و درشتهيكل بود و صدايلى خشن



 كه بناگاكوس بدون درنگ كفت

- جهعه! عزيزم... تو خوب ميدونى كه كشتى من توى كانال سونز غرن

شد، درسته؟!

- درسته جناب!
- و وخوب هم ميدونى كه ميليونها ارزن داشت! - ولى جناب ...

بناگاكوس حرفش را قطع كرد و كفت:


- با امدوم با اين حال، من بول لازم دارم!

 را اثبات كند. كسى كه غرق مىشود، بد هر جيزى جنگ مى اندازيد تا شايد


## I I I I I

روى آب شناور بماند. براى همين گفت: - خوب ببين، برايى من كارى داري اري ا
 ـ اكڭ كارى باشه روى جشم، حتماً ديأ در خدمتم! - توي آتن؟!

كارى كه بناگًاكوس بد بتمعه بيشنهاد داد در در آتن نبود. او بيشنهاد كار بر بر







 بريتانيا شكافت، همان بريتانياني كه روزگارى بزرگ بودا...

تاكسى به فرودگاه بينالمللى قاهره رسيد و بمعه از آن بياده شد. ساعت كمى از

 اينبار كت و شلوار سرمهالى رنگ به تن كرده بود و كلاه آبى گرانقيمتى بر

 مأمور فرودگاه با تعجب و شگفتى لب هايش را فشردي. اين اولين بارى نبود كه

الشوان رادر حال رفتن به سفر يا بازگُشت از مسافرت مىيديد. در گذرنامهاش



 است!
كار الشوان با شركت هوابيمايى تمام شد و به طرف صف كنترل كذرنامه رفت






 - اين دفعه، حتى يكى از افرادى رو كه تا حالا با اونها كار ميكردى، غنى
معناى كفتدهاى زكريا اين بود كه او هيجيك از افسران اطلاعات اسرائيل را





 - باسبورت، جناب!

## I اشك دشمن I I I

باصداى مأمور گذرنامه به خودش آمد و تكالنى خورد. در دست راست

 - با من بوديد سركار؟ هـا

مأمور، كذرنامه را از او كرفت و كفت: - جند لـظه منتظرباشيد!

كىى از جايش فاصله كرفت و منتظرماند ـ از از همان زمان كه با با جوليا آشنا شده بود، تقديرش اين كونه شده بود كه هميشه تنهاي تي تنها بانداندا

 نبود...

وتى بمعه الشوان با كشتى (آآتان) از كانال كيل به بريستول لانكشاير در




 كشتى را ترى كند و به ساحل برود. هرجند مراز مردان دريا

 كه ديوس جلوآمد و به مقدار نيازنش به او قرض دار داد



اسكندريه به دنيا آمده است و سالها دا دآن زندگى كرده است. طبيعى بود كه
 و بيشتراو رامى آزرد!


 اتوبوس شد. او دليل خاصى براى سوارشد






 هوا سرد نبود و دو دوست وارد رد رستوران شدند و و كنار يكى ميزنشستند و و ود نوشيدنى سفارش دادند!






 با شوق خلاصى از فكر مشكلات و غرق شدن در لذت ها وار وارد آن شوند و
ra I اش I I

ديگر براى آن ها فرقى نىكند كه اين لذت جه رنگ و طعمى داشته باشد.

 تنها كه كسى را براى صحبّ" نيافتهاند و با خا خودشان صحران










 آن مهاجرت كردهاند و خانهها و خيابانهايش خالى



 رنگبريده و با جشمانى درخشان در كنار او نشست. - سلام دوست من! - سلام. - اهل كجايى!

## - مصر!

مرد آفريقايى به ديوس نگاه كرد و گفت:

- تو جی؟!

ديوس جواب داد:

- من يونانىام .





 را مىى آزرد.
آن مرد براى الشوان و ديوس دو نوشيدنيدنى سفارش داد، اما آن دو توافق كرده
 - ما خورديم و ديكه براي ما ما بسه!

مرد آفريقاني دستش را با بى خيالى تكاني دان داد و كفت: - مرد، تونيخواد حساب كنى ،مهمونِ من !





 مرد با اشاره انگشتانش دو نوشيدنى ديگرسفارش داد. بمعه جيزعجيبى در

## TV I اشك دشمن I

آن مرد آفريقايى نىديد و بيوسته داستان زندگى اش را را برايش روايت مى ريكرد




 - جوان ! نظرت حيه اگه من براى تو، يه كارى توي انگلستان بيدا كنم؟! ـ كـجا؟ - مثلاً ليوريول!

 كذاشت؛ أما آن مرد آفريقايى در زمان قرار نيامد... و دقيقاً در همان زمان جان جوليا به آن جا آمد!...

صف مسافران تَام شده بود. مأمور گذرنامئ فرودگاه بينا المللى قاهره او را راصدا زد. كذرنامهاش رابرداشت وبه آن نگاه كرد ودوباره به جمعه نگاه كرد و كفت: - اين گذرنامه مال خودتون نيست؟

الآن مأمور گذرنامه حق داشت هر ها بلاينى كه مى


 به او گفت كه او اكنون به جاى آن عينكى كه در دعكس روى كذرنا از لنزاستفاده ممكند!
وقتى گذرنامه مهرشدهاش را گرفت، نفس راحتى كشيد واحساس خوشبختى

ساعت شش و نيم صبح بود و او هنوز وقت زيادى دير داشت





 مىنوشيد، اما او اينبار مى خواست تا تا خودش سيگار بخرد... عجيب بود، حتى بعد از اين كه همdٔ ماجرا را فهميده بود، باز هم جوليا را دوست داشت! از همان لـظذُ اول كه او راديده بود، از خودش برسيده بود: آيا او آنقدرزيبا


 لباسهاى بسيار معمولى برتن داشت. آيا واقعاً او آن قدر زيبا بود كه جوليا در عشقش گرفتار شود؟!

 شكفتى هاى بسيارى از اين دنيا شنيده بود

 بودند. اگرآن جه كه او مى اخواست عحقق مىيافت، واقعاً شانس به او رو رو كرده

## I اشك دشمن I I

بود. دو نوشيدنى سفارش دادند. عقربههاى ساعت هم به به سرعت از بس

 ولى گارسون آمد تا دو نوشيدنى روى ميزبڭذاردارد!
 - ما جيزیى سفارش نداديمى



$$
\begin{aligned}
& \text { واين تازه آغاز ماجرا بود. }
\end{aligned}
$$

## [فصل،سوم]

نيم ساعت كنشت واو در سالل ترانزيت فرودكاه بينالمللى قاهره سركردان بود.









 كه نىدانست از كجا به او مىنغزند و ونگاههايشان را سرايجام براى كجا

## مى فرستند!











 دنبال شخص ديكرى بكردد و ور تمام مسيراو را را تحمل كند، ولى اين برايش مشكلى بد شمارنغىرفت.










I اشك دشمن I I

است؟! احس خرسندى مىكرد. يس كداميك ازاين افراد، ازمأموران رئيس زكريا
اسرائيلى ها الآن منتظراو هستند. درتلكُافى ، تاريخ وزمان تروازو وزمان رسان رسيدن
 مأمورى را فرستاده باشند تا زمانى كه او در دسترسشان برد بران كرار كرفت، او را زير ذرهبين بكيرد.







 كه به سرش كوبيده شده بود واو را به هوش آورده ... يا الز هوش برده بود...

جوليا كم سن و سال بود. او در بيستمين سال از بهار زندگى بود. جهرهاى
 بسرانهاى داشت و سرشار از زندگى و اشتياق بود. دو جشم كوجى در داشت



 در انتظار مرد آفريقايى نسسته بودند و ديكراز آمدن او ناريد

جوليا شلوار قهوواى رنگـ وبيراهنى از همان رنگـ به تن داشت. مارى تنومند و جابكى بود و لـظهاى از خنده بازنغىايستاد، با صورتى گردد و معدهالى سيرىنابذير!

 به خودش اشاره كرد و به انگليسى گفت: - من؟!

آن دختر سرش را تكان داد. نوشيدنىها را او سفارش در داد راده بود. گارسون







 او گفت:

## - جوان، ميدونى جوليا به توعلاقه داره؟!



 شگفتزده شده بود، اما از اين موضوع خيلى خيلى خوشحال بود. لبخند رضايتى بر جهرماش نشست و برق اشتياقى در جشمانش درخشيد و ناكهان تان تام احساسات نهفتهاش خروشيد.

## FD I اش اش دشمن I

ممكن بود كه او قبول كند كه جوليا فريفته او شده است، الما هرزز آمادگى آن را



 دخترتنومند گفت: اندازهُ نوشينى هايى كه خورديمَ بول همراهمون هست!

- جوان، ميدونى جوليا كيه كيه؟
.جعه رو به مارى كرد ولبخند زد: - كيه؟
- اون دخترمسترديفزِهِ!

جمعه جيزى نفهميد، ولى سرش را جورى تكان داد كه مىفهمد. مارى توضيح داد:

- بدرش ميليونره! - بهبه!

اين كلمه رابه عربى گفت، مارى هم به آن توجهى نكرد و با جديت آيت ادامه داد: - بدرش كارخونه هاى خيلى بزرگى داره! - كارخوند؟

- بولدارترين مرد منجسترِهِ! ! - خب، شنما جدكارواى؟
 با دست به سمت آن دخترتنومند اشاره كرده بود. مارى معناى اشارئ بمعه را فهميد و گفت:
- من جهار تا مغازءُ لباسفروشى توى اين شهردارم!

I اش I F\&
. هعه ابروهايش راازتعجب بالا برد وازبالانى عينكش با ترديد بد او نگاه كرد.
مارى درادامه گفت:

- اونها رو بِهِت نشون ميدم

پس از خوردن نوشيدنىها، ديكرآنها با با يكديكر صميمى شده بودند و در










 آيا او مىتوانست اين دعوت را نيذيرد؟!...

فنجان قهوهاش را در كافهترياى سالن ترانزيت تمام كرد. صداى آشنا و


 كارگر لاغر كافهتريا دست از برحرفى خودش برداشت وان و به او كفت: - يرواز نثماست قربان كارگرداشت داستان دوستش راكه مىخواست حقش را بخورد برايش تعريف

## FV I اشك دشمن I

مىكرد و او هم به جز جشمانش با تمام حواسش به او گوش میديداد؛ أما













 به جلو خم شد وبه صورتش خيره! جه جيزى در او تغيير كرده بود؟

 و دندان هابى كه با فاصله از يكديگردر آمده بودند و انگار هريك ازي آن آنها مى مواست دريك دهان ديگردر بيايد!
 بود؟ جه جيزى جوليا ار از ممينگيركرده بود؟


I اشكـ دشمن I FA

برايش ييش آمده است، واقعيت دارد. هــجنين فهميد كه سركيجهاش هم بيشترشده است. جوليا كيف دستىاش را باز كرد. درون كيف براز دسته جك بود!

 به راه مىافتد!
جوليا يول ميزرا حساب كرد وانعامى روى ميز كـذاشت كه كارسون را وادار كرد با نهايت ادب در برابراو خم شود!
[فصل حههألم
هواى سرد بيرون صورتش را شستشوداد و و هوش را دوباره به سرش برگرداند مارى مى خنديد و در كنار ديموس ايستاده بود. جوليا نيزنزيـنديى او ايستاده بود. او به اطراف نگاه كرد و بد دنبال خيزى مى يُشت، جوليا از او ثرسيد: - عزيزم، دنبال جى ميخگدى؟

كلمه عزيزم توجهش را جلب كرد، اما به هر حا بال به نظرش مهم نيامد، ولى جوابش راداد: - تاكسى

- براى جیى

قبل از اين كه حرفى بزند، مارى كفت:

- ما ماشين داريم!
 نه تنها جهار، بلكه ده نا مغازء لباسفرونى دارد و يا اينكه جوليا مىكفت
- • ه ا اشك دشمنا

بدرش مسترفلانى، نه ميليونربلكه بليونر است، همه برايش باوركردنى بود، الما اينكه اين جيزها را بيبند وبا دستان خورين

 يكى از آنها ماشين جوليا بود. به طرف صف ماشينها رفتا رفت، ولى جوليا
دستش را كشبد:

- كجا؟
- مگه ماشين تويكى از اين ماشينها نيست!

 ماشين جكوارِ ساخت انگليس كه بانويى از اشراف انگلستان را را در جشم
 درجه يك. لبخندى روى لبها لبى جوليا نشسته بود. به جمعه نگاه كرد و جملهاى رابه او گفت كه سرش گيج رفت: - اين ماشين منه!

مارى با خنده از ديموس جدا شد و در ماشين را باز كرد و يشت فرمان ماشين


 بود كه از خواب برخيزد و هوشيار شود، ولى سران


 در گوشش گفت:
D) ا اشك دشمن I

- نظرت درباره يه بطرى نوشيدنى جيه!
- عاليه!

جمعه بدون اختيار اين كلمه را غفت. حاللا ههه جيزدراين دنيا برايش ممكن.


 در آن گذاشته شده بود. مارى فرياد كشيد و يك قو قوطى نوشي



 غرق در نورهاى رنگارنگ بود و صداى بلند موسيق از داخل آن

مىرسيد.
تمعه درباره ساختمان يرسيد و جوليا هم ازاو سؤال كرد:


- كى دوست نداره بانو باشه؟!

آنها به طبقه سوم رفتند. دختران و بسران جوان بسيارى در آنج




 - متأسفم! هنوز بمعه حرفش راتمام نكرده بود كه گدازههاى آتش فشانىاى از دشنام بر

سرش فروريخت. صداى موسيق قطع شد، همه ايستادند و سكوت ههم جا



 فرياد بد سمت آن دختر رفت:










 ديگر در برابرش نديد. جند دقيقه گذشت و د دخترنه تنها سالن، بلكه آن

ساختمان راترك كرد!



 بود كه بس از رفتن آن دختردر سالن طنينِانداز شده بود واز همراهـى با با جوليا

## I اشك دشمن I I

خشنود بود. ناگهان جوليا از او برسيد آيا به مواد مخدر هم علاقه دارد واو هم جواب داد: - من همه جيزرو با تو دوست دارم، هرجى كه باشه!...

سوار اتوبوس فرودگاه شد. ذهنش مشغول و جشمانش بيدار بود. صبح آن

 مانند كسى كه بارها او را ديده است، با لبخند از او او استقبال كرد و و و به او او





 سرزمينش نگاه آخرش را نيندازد؟!
رئيس زكريا باصدداى مطمئن خودش بار به او گفته بود:


 - اينبار از تو ميخوان كه به تل آويو بر برى!

 ديكرآب از سرش گذشته و همه ترسش ريغته بود، ولى اين بار اوضاع خيلى متفاوت بود.

- اونها يه دستگاه فرستنده دارن كه خيلى ارزنمنده. الشوان! ما اون دستگاه رو ميخوايمَ بهـش نياز داريم!
- اللهاكبر! ...

معناى اين حرف اين بود كه اوبايد دستگاه را با خود بياورد واين به آي آن معنا
 بايد شتاب مىكرد و زودتركار را النجام مىدادادا
 گرمى دستانش را فشرد و كفت:
 يكبار برسرش فرياد كشيد وازاو اورسيد كه آيا مىداند
 روى شانههايش زد و گفت: تو كاملآآزادى! - آزاد؟!

از او مى خواست كه در جهارجوب توافق انجامشده هركارى را كا كه مى




 زيادى بد كردنش گذاشته بوده بودندا

 جهارجوب اين قيد و بندها و خواسته ها رفتار كند .


مىشد و اگربه راسـت هم متمايل مىشد، نابود مىشد . او هم ناحار بود كه به هدف دست يابد، هرجند به قيمت از دادن سرش تمام مىشد...

آن سب، وقتى با جوليا از آن سالن بيرون آمد، ديگرتسليم آو شده بود. آنها

 شد. جوليا پرسيد:

- تويول لازم دارى؟!

 آورد و به او داد. دستان بجعه از حركت ناتوان شده بود. جوليا با بول را بر ادر جيب او كذاشت و كفت:
ـ اكه جيزى لازم داشتى، فقط منو خبركن !


 آفريقايى كه ديروز بااو ملاقات كرده بود، آنج با بود. مرد به اولبخند زد و و بمعه بلند كفت:
- مرد! خرا سرقرارت نيومدى؟

مرد آفريقايى دستش را دراز كرد و به گرمى با او دوري


 حشيش ازآن بيرون آورد. جوليا آن راگرفت ويولش را يرداخت ود وست جمعه
\& \& اش اشك دشمن I

راكشيد وبا خود از ساختمان بيرون برد. جوليا مانند يك كودكـ رفتار مىكرد.
 روى زمين در كنارش نشست. جوري






 مى میفت. احساس كرد كه ميل دارد روى زمين دراز بكشد وس ورانجام روى زمين افتاد . ازدور صداى جوليا رامى شنيد كه از جاهى عمي - بهعه!... جت شد؟





جمعه الشوان نگاه آخرش را به زمين فرودگاه بين المللى قاهره انداخت و گفت:



دينم و وطنم! هوابيماى شركت آليتاليا بر فراز فرودگاه قاهره به ثرواز در آمد و با غرش و صداى مهيبش در آسمان اوج مىگرفت.

AV I اشك دشمن I

او مىدانست كه بس از دو ساعت و اندى به فرودگاه رم خواهد رسيد!
[نصلل، ینجم]
مرد تنومند قبل از او سوار اتوبوسى شد كه مسافران را به هوإييما مىبرد.







 بود كه الشوان اين مرد را ناديده بڭيرد. فضاى هوابيبما تنگ و محدود است و زمينهاى براى عمليات و درگيرى در حنين اين جاني

-

به او داده بود و نامهاى كه او براى فاطمه گذاشته بود و زندگى او را در حد توانش تأمين كرده بود، همجنان از از خودش مى ايرسيريد: آيا كارها طبق برنامه يبش خوانو


 صحبت كرد. زكريا مدتى طولالنى به او نگاه كرد. شديدى را مشاهده كرد، ولى هريجنان ساكت بودا در زندگى رئيس زكرياو در انديشهاش اصونى
 مردى در راه مصربيرد، هايت از فرزندان و و خانوانوادهاش و وسيدگى بد آنها حقى است كه برگردن مصر خرواهد برد بود. گاهى وقتها ملاقات آنها آداب و وسوم خاصى داشت




 كه در نيل شناور بود برگرداند. وقت غروب بود و و سايههاي نغي
 را شنيد كه آرام و ورقدرت گفت
 دستگاٍٍ اطلاعات نيست، اين مصرِ كه ازتو دفاع ميكنه، الشوان!

ا اشك دشمن I 1 |

او يكـبار هم به اسرائيلىها گفت كه از فرمانهايشان سربيـجا

 او بسيار حرف زد و سرانجام يس از آن كه با بڭومڭوهاى فراواوان آن ها را كا كيج كرد، فرياد زد:

- خيلى خب! فرض كنيد همون جورى كه شما ميخوايد من رفتم سوئز.





فلان راه ميره بشيد؟!
اين را گفت و منتظرايستاد. تأثيرسخنانش را در جهرئ كسى كه با با كاو صحبت




بودند كه او يكى انسان ساده و و عادى است است او دوباره فرياد كشيد:

برادرهام كجا و با جی زندگى كن؟؟


 بفرستند. آنها مىتوانياند بدهى يكى نفر به او را از ايتاليا يا آلمان يا يونان برايشان بفرستند و... او مانند فرفرهاى شده بود كه هر روز مىجرخيد، مانند نيشكر كه او را وارد

دستغاه مىكنند نا در ميان دو استوانه شيرهاش را با بڭيرند و از سوى ديگر



 جاى دنيا امنيتى ندارد، مڭرآن روزى كه در خيابانيانهاي
 صلح وآرامش در سرجايش بيند. اور آن زمان ديكربيروز شده است...

> مهمانداربه سمت او خم شد و آرام گفت:
 كه قهوه يا جاى سفارش دادر باري بود. به جهرُ ميهماندار خيره شد و دوباره جوليا را به خاطرآورد...

او به ياد نىآورد كه آن روز در فضاى بازِ يشت آن ساختمان در در بر بريستول،
 فرومىريخت و دود آبى از سينهاش بر برمى اني




 خودش را كاملاً آزاد و رها مىديد.

غز باران صورتش را شست و او جشمهايش را باز كاز كرد و صورت جوليا را همجون قلبى در آسمان ديد. آسمان ديگربه سر جايش باز گشته بود و او به هوش آمده بود. - بمعه... الشوان ... الشوان.

جوليا او را صدا مىزد و او زيرلب جيزى گفت و سرش ران را تكان داد. نور

 ماشين باز شد و مارى بد سرعت از آن پايين بريد و وبا نگرالنى فرياد زد: - جوليا، بايد بري؟!
 ماشين كذاشتند. وقتى سوار ماشين شد، كاملأ هوشيار شده بود. اين ماشين، همان ماشين جگوار نبود. يكى استيشن بود. سمت راستش جوري جوليا و سمت
 جشم داشت. ماشين به سرعت مسيرى را در مىنورديد كه او از آن جيزى غنىدانست.
او شنيد كه جند دقيقه بعد، جوليا به راننده گفت:


 سرتا نوك يايش لرزاند واو را شکفتزده و و هوشيار كرد. آن جه كه اتفاق افتاد موضوعى بسيار ساده بود... جوليا با مارى صحبت مى كردند و اين بكى موضوع طبيعى بود، الما صحبتهاى آنها در آن شب به زبان انگليسى يا فرانسوى يا ايتاليالى و

يا هيج زبان ديگىى كه در دريا به گوشش خور خوده بود، نبود. آنها به زبانى







مىكرد كمرمق به نظربرسد، يرسيد:

- جیى شد؟

جوليا گفت:

به ياد دوست يونانىاش افتاد كه او را به همراه مارى در ساختمان رها كرده
بود. بد سمت مارى برگثت و يرسيد:

- ديوس كجاست؟

مارى گفت:

- بليس دستگيرش كرد!...

ميهمانداربا خنده ازاو برسيد:

- نوشيدنى ميل داريد؟! - يبسى كولم


 غخواهد كرد. اين مردان جشمانى نهنان دارند كه غيراز سر، در جاهانى ديگرى

SQ I اشك دشمن I

از بدنشان قرار دارد. سرش را بلند كرد و به صورت ميهماندار خيره شد.





هايت اين ميهماندار باشد؟! به سمت صندلى مرد تنومند برگشت و و ناگهان




 مىماند. او منتظر ماند. يك دقيقه، دو دقيقه، ينج دقيقه و دوه دقيقه منتظر ماند، اما آن مرد بيدايش نشد. مثل اينكه دود شده و به هوا رفته باشد.


 اينكه تحت مراقبت باشد برايش سخت نبود، زيرا او مسيرى را انتخاب كرير كرده
 كه دراين مسيربلاتكليف باشد...

وتى او سخنان جوليا و مارى را شنيد، بسيار مضطرب شد آن آن ها به زو
 شب ساكت ماند و تظاهر به بىخبرى كرد و منتظر حوادث بيش رو رو ماند.
\&

ماشين همجنان با شتاب بد سمت بلكبول يـيش مىرفت. او هرگزنيرسيد كه

 در اطرافش مى افتد؟ شاخكىهايش -هر هند در آن زمان هنوز ورزيده نبود- ظاهر شده بود و


 جوليا هم كفت:

- فكرت رو مشغول نكن، آزاد ميشه و برميخرده بد كشتى!
 به داخل هتل رفتند. كارمند بذيرش وقتى جوليا را ديد به او خوش آمد آمد كفت: - شب به خيردوشيزه ديفز!
 هماهنگ شده بود. جوليا كليد را گرفت و مارى هم كليد ديگرى گرفت و همه با هم بالا رفتند.
 عجيبى به او انداخت و سِيس به سمت ميزى رفت كه انوإع نوشيدنى ها روى روى آن مهيا بود.
جوليا گفت:
- جرا ميخوايد يهودى ها رو بريزيد توى دريا؟!

 - خرا اين سوال رو ازمن ميبرسى؟!

SV I اشك دشمن I

جمعه اين را گفت و جوليا هم بدون اينكه به او نگاه كند، جواب داد: - من يهودىام!

تلب جمعه به تهش افتاد، برسـ: :

- يهودى يا اسرائيلى؟
- من انگليسىام، ولى يهودى

آن شب بحث ميان آن دو به درازا نكشيد و و قبل از اينكه جوريليا به رختخواب خود برود، جمعه در خواب عميق فرو رفته بود.

## [فصل.ششم]

صداى ميهماندار را از بلندكوى هوابييا شنيد. او اعلام ميكرد كه هوايبيا


بمعه الشوان بسيار شكفتزده شد. در دآن لـظه احسساس مى كرد كه اين سفر،






 هم نمىتوانست دريابد كه عقل آن مردانى كه در ساختمان عجيب باغهاى

اش اشك دشمن IV .
















 اطرافش نگاه نكرد. تجربه به او آموخته بود كه مأموريت آن مرد در اينجا
 جس ازآن، همعه بدون اختيارواحساس، دقيقاً مانند يكى ماشين بايد دست

به اقداماتى مىزد. وقتى ازبخش گمرك خارج شد، احس
 است. بلكه احساس كرد كه ديگرتغيير كرده است و ديگر مانند هميشه و
V) I اشك دشمن I

 تصميم نهايى را گرفت و به خودش گفت: حرا اينگونه نباشد
 مرى را دوست داشته باشد واز آن نترسد؟ آن إ

 و ازدحام هتل، باز مىتوانست همان اتاق ديا يا سوئيت بزرگى و دليذير را با با اتاقهاى متعدد و مبلمان كامل اش اش رزرو كند
 - هتل دياكونگرسا! - من سينيور عبدالرحمن هستم. لطفاً براى من يك اتاق در هتل رزرو كنيد!

- براى كِي سينيور؟
- امروز. . . لطفاً!
- براى امروز غير مككنه!
- ميخوام با مدير هتل تماس بگيريد، من تمريّ تمريباً تا نيم ساعت ديگّه بل هتل ميرسم! اين را گفت و گوشى را گذاشت. فرودگاه را ترى كرد و كيفش را در تاكىى

انداخت وبه راننده گفت: ـ ـلطفاً هتل دياكونگرسا!
او حالا ديگر يقين داشت كه او اولين گام را به سوى قبر خودش برداشته است، بس حالا هر جه مى خواهو باهد بشود. تاكسى به سرعت در خيابانهاى رم حركت مىكرد و مناظرديدنى اطرافش

 خواهد داد تا آن ها را تكرار كند يا دوباره به خاطرآوردرد...

وقتى در شهر بلكـبول بود و در آن هتل از خواب بيدار شد، جونيا رونيا هنوز




 با همئ نگالنىاش، بايد به همام مىرفت و صورتش را الصلاح مى مكرد و يكـ دوش با بآب داغ مىگرفت.

 آرام درآب دراز كشيد.
حولهُ سفيد رنگى را به تن كرد و و از هام بام بيرون آمد و در كمد كد را را باز كرد،


به جاى لباسهاى ولى معولى خودش، يكى دست كت و شلوار زيبا در آن جـا



 بود، اما او همجنان به دنبال لباسهاى گششدهاش مى بششت!

Vr I اشك دشمن I

- دنبال جى ميگردى؟!

اين صداى جوليا بود كه بيدار شده بود وبه او نگاه مىكرد.

- لباسهام
- توى كمد، جلوى جشمهاتها
- اين ها لباس هاى من نيستن !
- مى خواهى با همون لباسهاى كهنهاى كه ميبوشيدى با بدرم ملاقات

كنى؟!
بوى دود و مواد يخدر فضاى اتاق را بر كرده بود:

- مكه امروز با يدرت ملاقات ميكنيم؟!
- شايد. شايد هم فردا. شايد هم جند رئد روز ديگه!

 جه زمانى اين لباسها را آنجا كذاشته بودند؟ و جه زمانى لباسهايش را را

برداشته بودند؟



 آن جه كفت و دليل خنده و معناى حرفهايش هايز ريزى نيرسيد.


نكاه كرد و يرسيد:

- جوليا دقيقاً از من جى ميخواى؟ - من خودت رو ميخواهم.
- برام مهم نيست ازدواج كردمام!
- من به جزهمسر، مادرو برادر هم دارم!

- جطورى؟ دستمزد من توى كشتى فقط ... جوليا حرفش را قطع كرد:
- بايد كارتوى كشتى رو فراموش كنى - بدون كار زندگى كنم؟

جوليا از جايش بلند شد و مانند آن كه دستورى صادر بكند، گفت: - با بدرم كار ميكنى! جولِيا لباسهايش را مرتب مىكرد و و بجعه بدون اين كه حيزى به او بكويد، به او خيره شده بود. جوليا گفت:
 - خوب، بعدش؟ - با هم ازدواج ميكنيمر

الشوان بدون اينكه جيزى بگويد، سيگارى روشن كرد. يـيشنهاد جوليا بـيا به او
 كه مىدانست جگگونه كارها را ححاسبه كند!




 بازگشت. مارى در صندلى عقب نشسته بود. آن ها او رادر دلا دلى هتل ملاقات

Vه I اشك دشمن I

كرده بودند. ناهار را در يكى از رستورانهاى مسير خوردند. ساعـي


 ايستاده بودند و ناباورانه به ماشين خيره شده بره بودند

 ديوس هم گاهى در جوابددادن سوال
 به ذهنش نرسيد كه خود بمعه از آن جه برايش اتفاق افتانـاده بود و وبراى آنها تعريف مىكرد، بيش ازآنها شكفتزده شده است است
 ديوس از اتفاقاتى كه برايش در مركزيليس افتاده بود تعريف مى مكرد. اينكه چكونه يك نفربارى نجاتدادن او بد آن جا رفته بود، اما سرانجام اين موضوع

را كنار گذاشت واز بمعه هرسيد:

- مكخه ما وقتى از كشتى بيرون رفتيم، با هم شريك نبودي؟؟
- 
- جقدر ازش گرفتى!
- صد يوند!
- خوب، بس سهم من ميشه بنجاه تا!

تلاش كرد كه هر گاه با جوليا فرار ملاقات دارد، او را همراه با خا خود نبرد!


مىشناختند!
[نصلد. هفتم]




 مسابقهاى كه نتيجهُ آن با امتبازياض

نگهبانِ جلوى در هتل، در ماشين را باز كرد و گفت:

- سلام، مستركِلى!





## تكميل بود، الما آنها به سرعت برايش اتاقى را فراهم كردند!









 بس جرا آنها جنين كارىى رابرايش الجام ندهند و جرا با بآن همه شلوغى، اتالقى را برايش خالى نكنند؟!



 ازاين جا بود كه مسابقه شروع شدي، يعنى از ها همان زمان



 جاسوسان اسرائيلى! جوليا... جوليا... جوليا
جرا جوليا آن شب، آن جنان بكبروا اصرار مىكرد؟!

V9 I اشكـ دشمن I
 بازىایى كه او را وارد آن كرده بود بسيار نارينا بـيزبود، الما آثار اين ديدار در در درون

جمعه بسيار ماندگار بود!
 بود. دنيايش به سرعت تغييركرد و اين تغييرآن جنان ادادمه ياري يافت تا تا سرانجام او را به اين رنج و عذاب هميشگى گرفتار كرد...

فرداى آن روز جوليا سر وقت آمد و از نردبان كشتى بالا رفت. ملوانان با



 او تشكركرد. جوليا از كيف دستىاش صد يوند در آورد و روى تخت انداخ انـي و گفت:
ـ اگك هيزديگهاى هم لازم داشتى، فقط خبرم كن !



- جرا نميگى من رو دوست دارى؟







تغييرمىكرد. او ديكرنابديد شده بود و ديگرى به جاى او نشسته بود، حتى






 را دوست نداشته است.
 تنها يك جيزدر او تغييرنكرده بود وآن هم همان عينك طبى ته استكانىاش
--

- از اقوامت كسى توى نبروهاى مسلح هست؟ - سه تا از برادرهام سرباز هستن و بسرعمويمَ هم افسرِه! جوليا كفت:
- من اسرائيل رو دوست دارم! درميان سخنان محبتآميز، اين سخن جوليا دوانيا ناباورانه مانند يك ضربه مشت، ناگهانى و غافلگيرانه بد سمتش رها شدا
 او میدانست، خرا كه او يك يهودى بود، اما حقايق رانمى انيانست. هروقت

I ا اشك دشمن II

جوليا در گوشش زمزمه مىكرد كه خرا مى خواهيد اسرائيلى ها را به دريا بريزيد،

 مهاجرت كردم، فقط براى اينكه اسرائيلى ها اونجا رو بعباران ميكنن و مرك و خرابى به جا ميذارن؟ وقتى او اين سخنان را مىكفت، جوليا هم او را غرق محبت، غرق يول و غرق هدايا مىكرد...
روزى در كنار هم نشسته بودند و گفتگو مىكردند كه جوليا آرام گفت: - يدرم ميخواد تو را بيبنه! بمعه به خودش آمد. -

- فردا يه وقتى رو مشخص ميكنه.

- او گرفتار كارخونه هاشه و و زياد به فكرمن نـي نـيست! به جشمان بتعه خيره شد و با گلايه گفت:
- بول هاش اصلأ براى من مهم نيست!

- بكو كه من رو دوست دارى!...

 در مدت جند ثانيه به پايان رسيد. جهعه از او خواست تا از طرف او تلكُرافى

به لندن بفرستد:

- من به دياكونگرسا رسيدم. بهعه!

I اشك دشمن I IT

حالا او بايد منتظرمىماند. اين حيزى بود كه از او خواسته بودند. او ديخر


 نى شناخت. برايش جه فرقى مى ركرد!
 روزهاى آن را به انتظار گذراند.
 را بست. احساس كرد برهنه در ورزشگاه فوتبال ايستاده است و تمام دنيا او را تماشا مىكند.





 زندگىاش با احتباط فراوان رفتار مىكرد. او حتى در خاني
 دهد يا ناخواسته لغزشى از او سربزند. برايش مهم نبود كه او او را زيرنظر داريارند.
 روى ديوار، تصويرزيباى دخترى از قرن هجدها ازآن تصويرزيباتربود...

جند روز بيشتربه زمان حركت كشتى (آرتا)، از بندر بريستول باق نانده بود.

## Ar I اش I I

هر جند روز گذشته او بسيار خسته شده بود، براى همين هم خواست تا يك شب را استراحت كند. جوليا هم موافقت كرد و او را به دروازه بندر رساند و وري
 او را از ماشين پـياده كرد و به همراه مارى ازآنجا رفتند. جـعه به سمت دروازهُ هندر رفت. صداى يكى از ملوانان را شنيد كه با شوخى او را صدا مىزد: - سلام مسترجوليا!
 ايستادهاند. ايستاد و به آن ها دست داد و با آن ها احوالپ هرسى كرد. آنها آ او را وقتى از ماشين پياده مىشد ديده بودند و با خنده و شوخى با او صححبت
 دختررا زيرنظرگرفته بود كه خيره به او مىینگريست. درآن روزها، او آماده بود

 هله زنان دنيا به دنبال او است.
 هاسخ داد. دخترك كـى به او نزديك شد و او همـجنان سر جايش ايستاده
 كرفته بودند. بى شك آن دخترك او را وقتى از ماشين پيـاده شد، ديده بود و حتماً جوليا را هم. آن دو گرم صحبت با يكديكر بودند و جزسايها ونى از از ديكر ملوانان هيزى دراطراف آن دو باقى غانده بود كه اتفاقى افتاد كه هرگزانتظارش

را نداشت.
ناكهان صداى زوزه ماشينى را شنيد كه به سرعت به آن جا نزديك مى شد و دتيقأ در كنار او ايستاد. لاستيك ماشين جيغ بلندى كشيد. ماشين، ماشين جوليا بود. جوليا از ماشين هيـاده شد. از جشمانش شعلدهاى آتش زبانه

مىكشيد. جوليا به سمت او هجوم آورد و ميان او وآن دخترى ايستاد و فرياد

 خون جلوى جشمانش را گرفت، اما آتشفشانى

 اما جوليا با دستش به ماشين اشاره كرد و فرياد كشيد: - سوار شو!

اين دستور جوليا بود واو هم اطاعت كرد. مغرمىتوانست اين كار را نكند؟ ...

از جا بلند شد و بد سمت تلفن رفت. گوشى را برداشت و خواست شمارها










 غنىشناسد. هربار كه او خبراز جيزى مى داد، آن جيزاتفاق مىافتاد....

او در آخرين ديدارش در قاهره به او گفته بود: - جمعه! اين بار حتماً من رو ميبينى!

بمعه گفت:

- اين بار حتماً بايد تورو بيينم!

رئيس زكريا لبخند زد و جواب نداد. معمولاً جواب هابهاى او همراه با سكوت بود.
دوباره با اصرار گفت:

- اين بار حتمأ بايد تو رو بيينم!
- بگو جی شده؟!

بمعه كمى مردد شد، ولى سرانجام ترديدش را كنار گذاشت و كفت:

- صريح بگم، من ميترسم!

رئيس زكريا دستش را جلوى صورتش تكان داد، مانند اين كه مخسى را
مى مرباند:

- لازم نيست بترسى!

خواست تا جيزى بگويد، اما رئيس زكريا به ساعتش نگاه كرد وايستاد:
 زكريا يقين داشت كه آنها الو رابه تل آويو فرامى خوانوانند. زكريا دوباره بآآن نگاه

نافذش به حشمانش خيره شد:

- اين رو فراموش نكن كه اونها به تونياز دارن !

بمعه الشوان اميدوارانه گفت:

- ميتوغ يه سؤال بيرسم؟







 هتل دياكونگرسا از دور مانند مشعلى از نور به نظرش میى آمد. با بـياديادرورى،
 آمد. او ديگربايد به هتل برمى كـشت. قرار ملاقات او با رئيس زكريا براى رأس ساعت نه بود. اگراو را امشب مىديد، يك سؤال از او مىبرسيد. از او مى اورسيد كه آيا او مطمنن است كه واقعاً او را با دستغاه دروغسنج آزمايش مى ارينند؟! او مسيرش را به خوبى مىدانست. در للبى هتل به همان جاني دقايق بيش رو را بايد در آن

 جبران روزى باشد كه بدون خوردن جيزى آن را گذرانده بود!...

او آن روز كه جوليا به او سيلى زد و به او اشاره كرد كه سوار ماشين شود،
 در خيابانهاى بريستول حركت مىكرد. مارى فرياد مىكشيد و از جوليا


 جگونه به او در مقابل جشمان دوستانش سيلى زده است؟ اسْ
 جوابش را داد، هر جند در اعماق وجودش بسيار خوشحال بود بود. خوابها

در تنهايى تعبيرنىشود. اكنون او به خواستهاش رسيده بود واين جوليا بود


راضى میكرد.


 داد. جوليا وسط غذا به دستشويى رفت. مارى نگاهى هِشدارآميز به اور

انداخت وآرام گفت:

- اين رو بدون كه جوليا هميشه مراقب توئه!
- مراقب منه؟!

معناى حرفهای مارى را نفهميد، براى همين هم مارى گفت: - براى اينكه تو رو دوست داره. تحمل نداره كه زن ديگهاى بها به تونزديكـ

بشه!
جمعه در آن روزها معناى خوشبختى را جرعه جرعه مى جشيد. وقتى در كمد
 مىديد. وقتى دستش را درون يكى از جيبهايش مى مبرد، در آي آن بول بيدا مىكرد.





 و بدبختى را با هم برايش ارمغان آورده بود، احساس دلي دلد آدادگى بود.

يكى روز جوليا او رابه جاليى برد كه او امروز نام آن مغازه يا آدرسش راب دابه خاطر



 مىشد. در همه جاى آن سالن ميزه






 است. جوانان لباسهاى بسيار رُانقيمت براني ووسايل خوش

 فردا و بازديد از كشتى و ويدار با بمعه دعوت ديا كريا


 فرداى آن روز، در همان ساعتى كانى كه صاني
 ترين مىكردند. مانورى دورهاى كه قبل از شروع دريانوردى براى اطـى اطمينان از

## I9 I I اشكـد 1 I

سالمبودن همهُ امكانات انجام مىگيرد. قايق نجات ميان عرشئ كشتى و سطح آب در هوا معلق بود كه ماشين جوليا و يكى ماشين ديغر دير در اس اسكله توقف
 مكان ديروز. او در عرشهُ كشتى بود و ولباسها





 بازمىكند؟! و جكونه كايِيتان با او مانند يكى دوست سلام



 به زودى اتفاق بزركى رخ خواهد داد...


 جه بلالى مى خواستند برسراو بياورند؟...

در آن روزى كه جوليا براى ديدار با بدرش معين كرده بود، .معه در اولين ساعات صبح از خواب بيدار شد. او بايد براى ديدارى كه برايش مانـي

 هم براى آخرين بار، با يكـ ميليونرملاقات مىكردي ايكا ميليونر!...
اين كلمه بسيار بزرگتر از انتظار او بود. او دربارهُ اين گروه از از مردم فقط

 مى مورند و مینوشند؟! آيا...؟ به هام رفت و صورتش را الصلاح كرد و بدنش را شست و بهترين لباسى را كه داشت، بوشيد. وقتى ماشين جگوار از دروازئ بزرگى كارخانه در منحستر عبور كردي، او او براى



 روى زمينى از ابرقدم برمىداشتا
 فرشهاى نفيس يوشيده شده بود، او را واداشت تا دوباره راراكت آبى و و شلوار




 بوسيد واو هم جوليا را بوسيد و او را در آغوش گرار

I اشك دشمن 1 I

انداخت. جوليا گفت: اين همان جوان است! مرد دستش را براى دست درادن دراز كرد. هتعه هم با ادب خم شم شد و سِيس در همان جايلي كه مسترديفزنشان داد نشست. مرد آرام گفت: - جولياً دربأرة توزياد باد بامن صحبت كرد

اين عَام حرفى بود كه آن مرد زد. او تمام مدت غر غر



 فرارسيد. جوليا با بدرش خداحافظى كرد. مرد با جشمان نافذش رو به او كرد گفت:

- من براى كـك بـ به تو آمادهام ... ميتونى خودت رو كارمند يكى از اين



 مىشد. جوليا به او كفت: - از يدرم خوشت آمد؟ لبخند زد و

به ساعتش نگاه كرد، جند ثانيه به نه باقمانده بود. به دستشوبى رفت. مسيررا به خوبى مىددانست. قلبش به شدت مىتيبد. او از للثى بزرگ هتل كونگرسا عبور كرد. بس از لـظاتى با رئيس زكريا ملاقات مىكرد.

وارد دستشويى شد و مستقيماً به دستشويى ميانى رفت. رئيس زكريا را



 دستشويى بيرون آمد. معدهاش ديگراز گرسنگى فرياد مى مكشيد!
 منونگاهى بيندازد، غذايش را سفارش داد. مىدانست جه جيزى مى خواهد؛

اسلاگتى و اسكالوب.
اين همان غذاى مورد علاقهاش بود كه روزهاى عجيب همراهى با جوليا را
برايش زنده مىكند!
سيگارى آتش زد و آسوده و راحت دودش را بيرون داد. آن مكان را با جشمانش جستجو كرد، ولى ناگهان مانند اينكه او را برق گرفته باشد، در جا خشكيد.
[فصلح هشتم]
مانند يك زندانى در اتاق قدم مىزد. خواست تا از اتاق بيرون برودي، اما اما به




درآورد، اما جيزى تغييرنكرد.



 غلتيد و زانو بغل گرفت و نشست. هر كـر كارى كه مككن بود انجام داد، اما هيج فايدهاى نداشت!

برخورد اصلى شروع شده بود. او وقتى آن صحنه را ديد، مانند مارگزيدهها





 كند. جگونه و و جرا؟!


 خودش خلوت كند. كليد را در قفل در انداخت و وارد اتاق شد. نفسنفس میزد! آرامش، سكوت ونونورى كمرمق اتاق رافراكرفته بود. شايد هماكنون دهوها جاجشم


 ديد، هرجند او جنين وعدها
 او راتهديد مىكند و نقشهاش را راعوض كرده بود و ودرغيراز زمان مان مقرر به آنججا آمده بود.
معناى تيشه فلزى بالآى دستشودي هتلى كه هزاراران نفررا در برمییيرد، آن
 دوم روبهرو شود. وقتى به رستوران رفت و غذا سفارش داد، جشمانش را رادر

I اشك دشمن I I

ميان حاضران جرخاند واو را ديد...
 اولين بار زكريا را مىديد كه در گوشها


 روشن كرد و به ميز كنارى نگاه كرد.
 (رامى) آخرين افسرسازمان اطلاعلاعات اسرائيل بود كه با او همكارى كرده بود و حالا او در ميز كنارى نشسته بري بودا




يشتيبانى و كمك مىكند!



خود او واسطه و ميدان اين مسابقهُ سنگين ميان آن دو بودا
 از رستوران بيرون رفت. اين كارى كه او انجام داد، در نظرهرديدوى آن آنها اشا اشتباه
آشكارى بود.
 بود. باهايش را دراز كرد. خودش را در روى صند آلى رها كرد تا هرجه هيش

مىآيد، بـيايد!...

צq ا اشك دشمن I
 جڭونه تام حرفهاى جواني جوليا و تام كارهايى كه همراه با او انجام داده بوده، ساختگى و يوشالى بود؟!





بيش مارى غاندند. جوليا او را با خود به فرودگاه برد. - كجا ميري؟؟!

جوليا جواب داد:

- لندن!

جمعه به هر حال موافقت كرد و اجازه گرفت تا آن روز از كشتى خارج شود ور و و ور
 و سبس سرِوقت به بريستول بازگُردد؟ - كشتى بره به جهنم!

اين بهلهاى بود كه جوليا هنگام سوارشدن به هوإييما، به او كفت. به هر هر بال
 ييش مىراند كه جيزى از آن نمىدانست.

- جوليا! بايد سروقت برگردم به كشتى !

جوليا دستش را مانند اين كه حيزى را به سطل زباله مى اندازد، تكان داد و جوابى نداد.

جمعه وقتى اين را كفت، داشت با با جوليا حرفش را قطع كرد و از او يرسيد:

- اگه امشب برنگردى جی ميشه! - كايِتان من رو اخراج ميكنه!






 "آثممرغ طلايى)"، تمام درونش را الز خوشى سرشار كرده بود. در ساحل تيمز باتمام توان فرياد كشيد:




 - كشتى بره به جهنم!

تجعه خسته بود و ظهر روز بعد از خواب بيدار شد. مطمئن بود كه از كار
 هيج انسانى نىىسيد. جوليا هم همجنان غرق در خواب بود! ...

آهسته در اتاق را زدند و او متوجه نشد. او كاملاً غرق در گذشته بود و ور و مانند يك فرارى در دامان آن خفته بود و صداى دربه گوشش نیى ورسيد، اما

صداى در زدن بلندترشد و او متوجه آن شد ـ از جايش بري بريد و ونشست و وبد




 به غذا نگاه كند!







 صندلى بالكن نشست. نسيم سرد شبانه برصورتش ونـو وزيد وند و واو را را لرزاند، الما هنوز عقلش راكد و بدون فعاليت مانده بود!
 روى لبانش خشكيد...

جمعه الشوان، ظهر فرداى آن روز از خواب بيدار شد و جوليا همجنان در خواب بود!

- جوليا... جوليا... جوليا!

او را تكان داد. با اولين تكان از جا يريد. گويا مىترسيد كه بجعه از دستش
| اشكى دشمن 99 I

بگريزد. جمعه از كشتى، كايِيتان، ملوانان و انبارها و... گفت، ولى جوليا
 تسليمشدن نداشت. ساعت ا! جهار بعدازظهر گذشت و جوليا يذيرفت كه او را به كشتى برساند







مهم نبود كه بداند او كيست! وقتى به كابينش رفت، فهميد كه فعلاً موضوع برايى كايِيتان اههيت ندارد ارد.


 همين يك ساعت بيش تام وسايلش را بمّع كرده بود و كيفش را آماده كري كرده بود. حالا او تنها بايد با جوليا تماس مى گرفت تا تا بيايد و او ر ا با خود با به سوى
 بشنود، اما درنهايت شگفتى غافلگيرشد. كايبيتان با مهربانى پرسيد:

- مسترجوليا!.... تمام ديروز كجا بودى خودش را براى هر احتمالى جز اين سؤال آماده كرده بود. احساس كار كار كار

 را توجيه مىكرد. او براى كايِيتان داستانى را تعريف كرد كه عقل بيهُ ده ساله

هم آن رانىیذيرفت. كابيتان سرش را تكان داد و گفت: - خيلى خوب مسترجوليا... دبگه اين كار كار رو نكنـ!
 بود، اما سراسروجودش روا رادر بر رُرفته بود.
 صاحب كشتى است و براى همين هم با خششونت با با برخورد نكردن ون واو اورا الخراج نكرده است. كفت كه كابيتان به او نياز داشته و كسى نبود اني





 روزوداع فرارسيد. يك روز يرماجرا....

سرماى شب به استخوانهايش نفوذ كرده بود و نزديك بود در بالكن اتاقش









I اشك دشمن I I I

مصرى ها يا اسرائيلى ها؟ همه جيز، صندلىهان، رختخواب، ميزو رين حتى سينى
 كرد. به دستشوبى رفت و از آن بيرون آمد. ديگرمثل ديون ديوانهالى بود كه به دنبال اشباح مىگشت. سرنوشت برايش جه جيزى در آستين داشت؟ جرا نیتوانست فكر كند؟ جرا ذهنش از فعاليت ايستاده بود؟ ديڭر صداى
 به ساعتش نگاه كرد. تيكتيكـ مىكرد و و زمان بآ بآن بسيار آهسته مى كـذشت! بايد چگونه با آن ها برخورد كند؟ ... وآن ها با با او جه خوا كدام يك از آنها زودتربا او ديدار خواهند كـد كرد؟!

 عرق ازز بدنش سرازيرشد. شايد لباسها و ور گرمى اتاق دليل آن بود. تصميم كرفت لباسهايش را در آورد. خودش را در آيينه ديد و لبخندى بر برلبانش

اگگربراى هرجيزى پايانى باشد، حالا بايان كار او رسيده بود. كشتى بايد پس
از دوازده روز توقف در بندر بريستول حركت میركيكرد برا - جمعه!... خوب فكركركردى؟
 هستيم كه اكه از دريا دور بشيم، ميميريم! - خيلى دلم برايت تنگ ميشه الـي وداعى خيالانگيز بود. وقت خداحافظى، جوليا بنجاه يوند درون جيبش كذاشت.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ اگد بول لازم داشتى براى من بنويس! } \\
& \text { آدرسى به او داد و تاكيد كرد: }
\end{aligned}
$$



 جمعه كاملأ تحت تأثيرقرار گرفته بود.
 من همون روز بيام يـش توا


بگير!

قبل ازاينكه هجعه از شماره تلفن سؤال كند، او دو شماره تلفن به او داد - اين ثمارءُ منزل ماست و مادرم جواب ميده و اين هم شمارهُ يكى از دوستام!
برگه رااز او گرفت. او يك عكس از كيف دستىاش درآورد:

- اين عكس منه!

- فراموشم نكن ! - هرگز.

جهعه اين را گفت وادامه داد:

- هرگزتا زندهام تورو فراموش نيكنيك!

جهعه الشوان تا امروز نيزبه وعدهاش عراش عمل كرد...

درآوردن لباسها هم به فكر كردنش كمك نكرد و ذهنش را فعال نساخت.

اگر كندن لباس به فكر كردنش كمك نمىكند و يوشيدن لباسها هم ذم ذهنش
 جـجـمهاش جيست؟ گوشى تلفن را برداشت و شثمارهاى گرفت و به ايتالياليى
> - براى من جند قوطى خنى نوشيدنى يخصوص بفرستيد! شايد... شايد اين نوشيدنى عقلش را بد كار مى اندانداخت











 براى همين تصميم كرفت دل به به دريا بزيند در اتاق را باز كرد و بدون توجه به جيز جيزى ازي آن خارج شد شد او هيج جيزى نىى خواست، جز اينكه انساني از سخن گفتن با خودش خسته شده بود. از هتل بيرون آمد و و و در خيا
 كه نامش را هم نمىدانست. همئ كسانى كه در رستوران بودند او او را با نام

مستر كِلى مىشناختند. او هم كمكم از اين اسم خوششش آمد و در رفتارش






سادهلوح باشد. - سلام مستركِكلى

لبخند زد و به گارسون دست داد و دستش را به شدت فشرد و گفت: - مثل هميشه!

ميزجلويش يراز غذا شد ـ او گرسنه نبود، اما خورد. او بايد جند برابر برابرازآن جه ميل داشت مى خورد تا به همه ثابت مىكرد كه مانند قهرمان بوكس جهان است!

 انسانى غيراز خودش صحبت كند.

 دارد و... و... و سرايجام وقت آن رسيد كه از رستوران وران برود

 آيا او واقعأ عقلش رااز دست داده بود؟...

كشتى از بريستول به سمت (فوگُوِى) (راهِ مهآلود) در حركت بود. كسى

I اشك دشمن I I• I I

نیىتواند اين بندر را روى نقشه بيدا كند! بندرى كوجّى در سا ساحل غربى





 مىدداد، اما هميشه شبح جوليا و اتفاقلتى كه فراتراز تصورش بودي، تام وجودش را بركرده بود.




 فكرغرق شد. ناگهان دوست يونانىاش، ديموس، در كابين را باز كرد و فرياد

- مسترجوليا!

الشوان از جا ريد و ونشست و عينكش را روى جشمش كذاشت. بر جهرهُ ديوس لبخندى نشسته بود كه هزاران معنا داشت: - جه خبرشده، ديموس؟! - جوليا توى اسكله است! باوركردنى نبود. - جوليا؟ - آره، اونجاست و دنبال توميگرده!


اين سخن ديوس بود.

 جوليا از بلكان كشتى باللا آمد. الشوان دوانياندوانيان تنها نبود و خاغم ديگرى هم به همراهش آمده بود. جوان جوليا او را معرفى كرد:

- رُز

در درون كابين، جوليا كنار جمعه نشست و وآرام بااو صحبت كرد: - دلم برايت تنگ شده شده بود وبار بايد به ديدنت مىاومدم، حتى اگه توى يه سيارهٔ ديگه بودى!

 او خيره شده است. جشمان بجعه به جشمان رز گره خورد و ناگهان جوليا فرياد زد:

- من جيزى رو توى هتل جا گذاشتمه ميرم اون رو بيارم! جمعه غرق در شگفتى شده بود و ديكر حقيقتأ سردرگم شده بود

 نكفته بود بااو در كابين تنها بود. رز همجنان ساكت بود و و هيج

 يكى صندلى روبهرويش نشسته بود بـا

 لباسهايش را استشمام مىكرد كه ناگهان در باز شد و صدالى فرياد جوليا ار ا

I-V I اشكـدشمن I I

شنيد كد به او كفت:

- الى نابكار!

و ناگهان بهعه به خودش آمد...

جمعه به خودش آمد. اتاق هتل براز نور و روشنايى، اما غرق در سكوت
 به شماره افتاده بود. تصميم گرفت كار خودش را يكسره كند وراهى بيابد تاعقلش را بـد كار كاربيندازد و بتواند وقت خود را بگذراند. گذشته براو مسلط شده بود و عقلش هـمـجنان

راكد مانده بود؟ دوباره به سمت در اتاق رفت وآن را قفل كرد. سبس به كليد نگاه كرد. شايد




 اينكه به رختخواب برود، عقلش اندكى به كار افتاد. ورقهاى باز بازى را به خاطرآورد!
به سمت كيف سامسرونت

 دو بازى راانجام دهد. هميشه عادت داشت تا با ورقها و جعبه كبريت با خودش بازى كند، همانگونه كه هميشه با خودش صحبت مىكرد!

ورقهاى بازى و كبريت را روى ميزكوجكى گذاشت و خودش روى صندلى نشست و صندلى ديگرى روبهرويش

 حوصله|ش سر رفت واحساس خري خفگى كرد و و فرياد زد: - گروهى بازى ميكنيه، بهترِهِ



 ميزمىافتاد، بازيكن بايد از جام خداحافـظى مى وكرد!
 مسابقهٔ فينال جامجهانى!... و سرانجام جمعه باتمام صدايش فرياد كشيد: - دارم ديوونه ميشم!



 كاملأسكوت كرده بود...

اينبار دعوا ميان جوليا و جمعه بود. دعوايى كه صداها و فريادها در آن

 كشتى از فوگوِى حركت كند، جوليا به او صد يوند داد و با او خداحافظى

## | اشك دشمن ا| 9 -

كرد و به او گفت كه او رادوست دارد واز او خواست كه برايش نامه بنويس وريسد و












 بود، فوران كرد. اين احساسات ينهان براى خارجشدن، تنها منتظر اجازئ او

و سرانجام جمعه به خودش گفت كه او را دوست دارد بارد
 او در آن روزها گرفتار عجيبترين داستان عشتّایى شد كه بـد براى بكى انسان بيش مىآيد.


 باز گشت و درياى شمال را در نورديد و از كانالل مانش و وبس از آن از از كانال

انگليس عبور كرد و به سمت شمال و كانال سان جرج رفت كه انـ انگليس را از ايرلند جدا مىكرد. سبس به بريستول نزديك شدي و و و دوباليار از آن دور شد وبد بلفاست در ايرلند رفت.










 صداى خانى راازطرف ديخرشنيد:

- بفرماييد؟
- ميتونم با دوشيزه جولياصحبت كن؟
ـ شما؟
- بمعه الشوان!

باسخى كه شنيد، آخرين جيزى بود كه انتظارش راداشت!

## [فصلد نهمه]

وقتى جمعه الشوان از باشگاه دريانوردى با تلفن صحبت مى مكرد، هواى بيرون









 وبا آن امواج رنج زندگى رادر هم بشُكنى؛ همان زندگىاى كه باتمام تنوعش،

با گذر زمان يكنواخت مىشود و اندوه و سرخوردگى به بار مىآورد.... و جوليا




 - جوان! بايد از جوليا دورى كنى، شنيدى؟


 دستگيرميكنن.... فهميدى؟ بـا






- انتظارش بود: جوف زدى ؟

 سرش را درزيربالشت دفن كرد و اشكـهايش جارى شد!...
 هتل دياكونگرسا دراز كشيده و سرش رادر زيريكى بالشت دفن كرده استا


 نكرانى و رنج و ترس درون سينهاش آن آوار شده بود.



 بكاهد.
آن جه او ر ابيش از هر جيزى مى آزرد، يك سؤالْ بود كه همجنان در ذه ذهنش
 زمانى دست به اقدام خواهند زد؟ ... سرنوشت، ديدار بار با كدام ام افسراس اسرائيليلى





 يكبار، بلكه دهها بار بد آنها اطمينان داده بود كه ارتش مصر هركز آر آرارد جنگ نغواهد شد!


 سايه افكنده بود كه او كشته خواهد شد. سرش را از زير دوش بيرون آورد.

حركتى را در بشت سرش احساس كرد. ترسيد و از هام به درون اتاق ثريد.




 شماره افتاده بود و بندهاى بدنش از هم گسيخته بود، اما طجبور بود به تلفن جواب دهد.
عهد كرد اگرسرنوشت او بود كه زنده باند، هزار جنيد صريّ صدقه بدهد!
 ميان فقرا تقسيم مىكرد. اگرينجات بيدا مىكرد.... زنگّ مستمرتلفن، رشتئ افكارش را دريد سمت تلفن رفت. باهايش توان رفتن نداشت، اما به هر حال صدايش بايد استوار و مطمنّن مى بود. - الو...

صداى خانفى به گوشش رسيد كه بسيار سريع به زبان ايتالياليى صحبت مى مرد. او از صحبت ائه ـ الو... ـثما كى هستيد؟
اين بجله را به انكليسى كفت. نفسهايش آرام شده بود و صدا در كلويش
نىى لرزيد.

- من با با شما صحبت ميكنم!

-     - با شازا كار دارما با جه كسى كارداريد؟!

زن اين را گفت و صداى قهقهُ شادمانهاش از درون گوشي شنيده شد لبخندى از اعماق هجعه برلبانش آمد كه باعث شد بر برترسش غلبه كند: - بامن جيكار داريد؟

- نيدونيد؟
- اسم شما؟! - ليزولا!
- قبلاً همديگررو ديديم؟

اين گفتگو كمكم وحشت و تنهايىاش را راز ميان برد، حتى تأثير سحرانگيزى داشت و شوخطبعى او را هم شكوفا كرد:

زن ناشناس صحبت جمعه را قطع كرد و باصد اصديايى صميمانه گفت: - نيم ساعت ديگه جلوى هتل منتظرت هستم!






كند كه هيجكس ازسرانجام او باخبرنشود؟! از كجامىدانست، شايد هم مصرى ها اور اورافرستاده بودند تا ميزان وفاداريىاش

 انداخته بود. خودش را روى صندلى رها روا كرد. به نظرش رسيد كه حالا ديكر وقتش بود كه مرگ به سراغش بيايد!...

وقتى مادر جوليا آن سخنان را به او گفت، احساس كرد كه دنيا برايش بـى بمعنا


 دارد يك فيلم سينمابى سرگرمكننده تماشا مىكند وري
 بسته شد.



 واقعاً حه اتفاقى افتاده بود؟!





 در امان دارد! كار بود و صداهاهى سلام روز به نيمه رسيد كه يكى نفربه او كفت يكى از مأموران بندر او را احضار كرده است!
 داخلى بربا است واو تنها كسى بود كه ديروز كشتى را ترى كرده بود تا با تلفن

IIV I اشك دشمن I




 صورت بود و نگاهش نشان از دشمنىاى ديرين داشت. افسرسرش را تكان داد و يس از آن جمعه گفت:

- يكـ نفربيش من اومد و گفت شما ميخوايد من رو بيينيد؟! - واقعاً؟!

آن مرد با سردى اين پاسخ را داد و همعه دوباره گفت: - اسم من جمعه الشوان است! افسربا بى حوصلگى جواب داد:
 گذاشت!

 و غرغركنان يبب خودش را روشن كرد. جمعه بى بصبرانه منتظر بود. افسردود

يِيسش را بيرون داد و گفت:







كه جوليا به كشتى آمد، او خوشبخت ترين رين انسان روى كرئ زمين بود. سه بار







 وبا دست به روى شانهاش زد و گفت: - مسترجوليا! برايت آرزوى خوش وبشان وانسى ميكنم!

جوليا از بلكان كشتى باللا آمد و با او دست داد واد آهسته در گوشش گّت:
 لبخند به تمام سلولهابيش سرايت كرد برد و گفت:


 بس از يايان صحبت جمعه كفت:

- به حرفهاى مادرم توجه نكنن، بدرم با ازدواج ما موافقه؛ - ازدواج ما؟

از شنيدن اين كلمه هراسان شده بود، اما جوليا ادامه دادي:

 - جوليا... من از همون اول به تو گفتم كه نيتونخ دور از دريا زندگى كنم.

- تو من رو دوست ندارى؟ - واقعاً دوستت دارم! - بس حرا نيخخواى با من ازدواج كنى؟

 اما ناباورانه جوليا از او يرسيد: - تو مخله مسلمون نيستى؟! - بله
- بس ميتونى با بيشتراز يك زن ازدواج كنى! - اين درسته، الما تويه نكتهُ مهم رو فراموش كردى إئ - جی رو؟
- ها توى اروبا هستيم واينجا، قانون ازدواج با بيشتراز يكـ زن رو ممنوع كرده!
سكوت حكمفرما شد و برجهرٌ جوليا ابراز اندوهى شگفت نشست و به زمهن خيره شد. الشوان به او نگاه كرد و از آن اندوهِ اسرارارآميز شكفت انـرده شده آرام

اوراصدا زد:

- جوليا!

جوليا نگاهش رااز زمين برنداشت وباصداليى كه طنين غريبى داشت كفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - بگو كه من رو دوست دارى ! } \\
& \text { - ميدونى كه من تو رو دوست دارم! }
\end{aligned}
$$

حالا سرش را بلند كرد. حشمانش لبريزاز اندوهى بیكران بود. قلب بمعه از احساسى ناشناخته آكنده شد و بلند كفت:

- جرا باور غيكنى كه دوستت دارم؟!
- جون من تو رو بيش از حد دوست دارم!
اين را گفت واز جايش ثريد.

بنهوهنٍ براز جولدا اندوه رادر سيبياى جودليا مىديد!

 شده بود و ديگر جايى براى ترديد نبود. حقيقت آشكار شده بود و و و مسائل
بيجیدهتر!





- جوليا! از جيزى ناراحتى؟!



 تكيه داد و با دقت به جوليا نگاه كرد. بالأخره جوليا به خود
 بسته بود تا خودش راخوشحال نشان دهد. يكى قدم انگشت اشارهاش به طرف جمعه نشانه رفت و گفت: - اما بايد برام نامه بنويسى! - حتماً مينويسم!
|r| | اشك دشمن I
- هـيشه الشوان!

ـ هـيشه جوليا!

به دريا انداخت و كفت:

- مهمتراز همه اينه كه بدوغ تو كجاليى و كجا ميخواى برى!
- قول ميدم!

ـ اكه هم كشتى توى بكى بندر انگلبسى لنگر انداخت، با تلفن با من
تاس ميگيرى!
جمعه با شوخى كفت:

- مادرت ناراحت ميشه!
- بذار ناراحت بشه !

نشانه هاى تعجب در جهرئ بمعه بديدار شد، اما جا جوليا ادامه داد: - ناراحت ميشه، الما بعدش به مه من خبر مير ميده كه تو زنگّ زدى و اين

براى من مهمه!
به نظر جمعه، جوليا در آن لـظه از يكى انسان، كاملاًّتبديل به يك ماشين
 مأموريت خاصى است. جيزى در جهره
 بيش از يك جسسمه نيست كه با بو سخن مى گويد و ديگرزندگى از كالبدش

بيرون شده است.


 فضاى ذهنش را اشغال كرده بود و گريبان گيراو شده بود...



 بس جوليا از كجا اين موضوع را دانسته بود؟!


 ميان آن دو كشيده شده بود...
آيا به ديدارليزولابرود؟


 خيره شد و گفت: - حيف نيست الآن بيرى؟

اين را بدون آنكه صدايّى از او شنيده شود به خودش خودش صحبت مىكرد، بحث و بررسى مىكرد، تحليل ميكرد و لـظظهاى از از

 بس آيا ليزولارا هم آنها فرا فرستادماند؟




است. هيجچاه رئس زكريا يكـ زن را به نزد او نىفرستد تا ميزان وفادارى او را بسنجد.
صد در صد ليزولااز طرف اسرائيلىها آمده است!






 مىدانست كه يوسف در فرانسوى جوزف استى استا جرج در در يونانى يورگيو و در


 ساعت به صدا درآمد واو بايد ديگرمىىرفت!


 حالا مشكلش ترس از دستگاههاى شنود يا فيلمبرداريرى نبود، بلكه ترسش


 تا خود را به او برسانند! خودش را راحت كرد و در بالكن را با بشت و كليد بست.

در تام هتلهاى دنيا پلاكاردى وجود دارد كه روى آن نوشته است: لطفاً







 انسان است. بول واقعاً نقطه ضعف حقيا حقيق او بو بود، اما اما او براى بول بول در برابر
 را فريب داده بود واگراو به ديدار ليزولانمىرفت، آن وقت آن ها دربارهُ او او جه مى گُتند؟
نزديك بود از شكنجهاى كه تحمل مىكرد، فرياد بكشد. ليزولا همجون




 پذيرفته بود؛ بس خرا اين بار نبايد بِذيرد؟
 لباسهايش رادرآورد و برهنه دروسط اتاق ايستاد!...

در آن شبى كه جوليا در بندر بلفاست شب را با او در كشتى گذراند، جمعد

## | اشك دشمن I ITA





 تا از آن جارى شود و تمام جهرهاش را بيوشاند و و دوبار ور نار نايديد شود تا تا همان




 ناديده گرفتنش به آرزوها و سرابهائش برسد
فرداى آن شب جوليا با او خداحافظى كرد و مبلغى را كه از از خاطرش رفته









 بدون اطلاع قبلى او يا هشدارى از سوى جوليا، نامدهاى جوليا جـيا قطع شد!

كشتى راه دريا رادريبش گرفت واز بندرى به بندرى ديگرمىرفتـ. كشتى از
 نروز و دوباره به هلند حركت كري كرد






 و هيجّگاه ازاين كارد دست نكشيد.



 حقيقت را بخواهيم بايد بكوييم ازاين بازى ، شروع خواهد شد!...

آرى... در آنجا، در بندر بلريكى آنتورب، سرآغاز ماجرايى بود كه او را به


در انتظار ناشناخته ها بانداند
كار به جايى رسيده بود كه او ديگرتوان تحمل آن را نداشت. او سالها

 در آن شب، اين را براى اولين بار به خودش كفت، همانگونه كه دقيقاً هـين

## | FV | اشك دشمن |

رادر آخرين ديدارش با رئبس زكريا به او كفته بود!















 هراه با كوبيدن در فرياد مىكشيدند: بمعه باز كن!.... تلاش كرد ري از از جايش



 تا با آن مردان مهاجم بزيند، اما آخته خيلى سنگين بود. اما فرياد در درون سينهاش حبس شد. مى مـواسوت به كسى بناه ببرد كه او را





 دوباره برزمين افتاد. ديكرنفس هايش بـ بـ نماره افتاده بود و... جشمهايش را گشود.
سرثى خرخاند و بد اطراف نگاهى انداخت سكوتى ترسناك بود. عرق از صورتش سرازير سرير شده بود. هيجكس در در اتاق


واقعيت و رؤيا به هم آميخته بود.

## [فملل دهم]

ازدوردست، بسيار دور... ازاعماق جاهى عميق صدایى ضربه هانيى رابرروىى
 دوباره روى زمين افتاده بود و مى اخواست فريا فرياد بكشد... ميل به فرياد
 فريادها در هم كره مى خوردند و كمكم صداها وها وصحبت ها واض


 اما او كجا است؟ ضربههاى روى در شديدترشد و او هو هم فرياد زد: كبه؟!...

 روى در شدت بيشترى گرفت: خيلى خب، كيه؟! ا... هرجه او او بلندترفرياد مىزد، فريادها و صحبتهاى بيرون اتاق هم بيشترمىشد.

جمعه الشوان با جشمانى نيمهباز به دور خودش مى خرخيد. به سختى به سمت در رفت و دستگيره را جرخاند، اما در باز نشد. به دنبال كليد گشت، اما كليد در قفل نبود. او همحِنان به ضربههاى روى در و فريادهاى بيرون






 او هم تام كلماتى را كه از زبان ايتالياليى مىداني انـي بود برزبان مىآورد، اما هيج فايدها اين چاه ترسناک بيرون مىآمد، جاهى عميق كه در ته آن گرفتار شده بود و بايد از آن خارج مىشد. سرش را زيردوش آب گرفت تآ


 به خودش آمد. ترس حافظهاش را به او بازگردانده بود. جشمانش را در اتاق گرداند و دريافت كه اكنون كجا است؛ هتل دِياكونگرسا. كلمة́ رمزميان






ا اشك دشمن I ات ات

بود كه حرفهاى زوريا را بيذيرد، خون او دوستش ويك مصرى مثل خود اور او




 راّ به خاطر آورد، سنگينى و وززن مردان مهاج







در تمام هتلهاى دنيا كليد به نام ((مَستِرِكى") يا همان شاهكليد وجود دارد




 باهايش نگاه كرد. ياهايش غرق

 بودند انداخت. مديربه سمت اوآمد: (اسينيور رحمان! حال نما نما جطور است؟

كسى شما رااذيت كرده است؟ شما دراتاق تنها هستيد، حال شما خوب است؟


 بى معنا از خود خارج مى كرديد. راستى، كليد اتاق كجاست؟؟

- كلبد؟!
. جمعه اين سؤال رابرسيد و مرد جواب داد: - بله سينيور، مكه اتاق كليد نداشت؟ ابـ؛

 جواب بود، باسخ بدهد، اما فايدهاى نداشت - سينيور رمانان ! دوباره مرد او را صدا زد و يرسيد: ـ كليد كجاست؟
جمعه به خودش آمد وبا لـدنى مطمنّن گفت:
 آيا آنها اين حرف را باور میكردند؟!
 كابوسى رامىيديد. كداميكى ازاين افراد براى اسرائيل كار ميكنند؟ إ او باين







## I اشك دشمن I I I

روى رانش باك كرد. يـش ازآمدن خدمتكار صورتش رااصلاح كرد و ودوباره به هام رفت. يقين داشت كه آن جه اتفاق افتاري

 دراز كشيد و جشمانش را با به تلفن دوخت كرفت! او در انتظار فردى بود كه با او تاس بغيرد و به او بغ بويد كه المس ("جك) است، فقط همين اسم و ديكرهيج





 جوليا را هم دوست داشت؟ إبا







 برسيد: جه جيزى در آنتورب در انتظار اوست؟ از همان زمان كه در بريستول

از كشتى بياده شد، عادت كرده بود كه در هربندرى با با اتفاق نازماى غاز غافلگير شود. جوليا ديگرنامه نىينوشت. هنوز نگاه او او در آخرين ديد ديدار، تازيا




















 جوليا را فراموش كند. مردان روبهروى هتل بزركى ايستادند و ويكى از آن ها بـ

## I اشك دشمن I I I

























جمعه هم با لبخند كفت: - اشكالى ندارد!








 كفت:

- آقا!... ما مىتوانيم جند لـظه با شما صحبت كني؟! - بامن؟!
 به سمت آن ها برگشت و به آن دو نگاه كرد. شگغتى تمام وجودش را در بر كُرفته بود!
- ميتونيد جند دقيقه بيش ما بياييد؟!

جثعه الشوان جند دقيقه مردد ماند، اما مرد جوان دوباره كفت:



 او زد و خدمتكار رفت. مرد گفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - من و دوستم روى تو شرطبندى كرديم! } \\
& \text { شگفتى بمعه بيشترشد و و برسيد: } \\
& \text { - روى جیى شرط بستيد! } \\
& \text { جوان كفت: }
\end{aligned}
$$

- من شرط ميبندم كه تو هندى هستى! بمعه لبخندى زد و به مرد نگاهى انداخت و و كفت:
مرد - تو جـى ميگى!

ـ ا اختلاف ما زياد نيست، به نظردوستم تواز جنوب هند هند هستى، ولى به نظرمن تواز شمال شبهقاره هستى! - منظورت جيه! جوان كفت:

- منظورش اينه كه توباكستانى هستى! الشوان برسيد:
- جايزه اين شرطبندى جيه؟!
- دعوت به ميهمانى شبانهُ قرمز!

الشوان فرياد زد:

جهعه الشوان در آن زمان نیدرانست اين

 رستوران آمدهاند واو از همان زمانى كه كشتى آرتا در اسكلئ بندر آنتور آنورب لنگر
 خنديدند و خدمتكار هم سه نوشيدنى براى آنها آورد، مرد كفت:
| | اش اشك دشمن I

- من موافقم!

جوان هم گويا كه شرطبندى رامى برد، گفت: - من هم موافقم!

الشوان گفت:

- من هصرى هستم!

بنابراين بمعه برندهُ شرطبندى شده إـد بود! مرد و جوان خنديدند و وبا الشوان


 هزينهُ بك شب خوش

است وآن دو نفركسى جزدو افسراز افسران اطال(عاتى اسرائيل نيستند.




جهعه صبحانه را خورد، اما خستگى كاملاً براو مسلط شده بود بود. تمام بدنش




 گوشى دراز كرد و با بى حوصلگى گونى را برداشت:

- الو!
. جعه از جايش بريد و روى رختخواب نشست. كاملاً هوشيار شده بود.


 جند لـظه ساكت شد تا اينكه دوباره صداى جكـ را شنيد: - الو... سينيور رماند !

صدا كاملاًواضح بود: - من جك هستم! - من هم خواب هستم!


 دوباره زنگ زد. گوشى را برداشت وبا تظلهربه خستگى گفت: - بفرماييد، شثما؟!
 - هيّج مشكلى نيست، ولى من نياز به خواب دار دارم!

 كوشى را كنار تلفن كذاشت و به سمت در رفت. در را باز كرد، ولى جند
 سرسختترين افسران اطلاعات اسرائيل!...

ا اش اش دشمن | F •



 مى كردند. جهعه برسيد: - شبِ قرمز؟!

- دريك خانئ قرمز!

اين جوابى بود كه آبراهام به او داد و جمعه با شگفتى بيشتربرسيد: - خانهُ قرمز؟!

جوابى كه جهع شنيد اين بود: - بله، خانهُ قرمز. هر جيزى كه اوني اونجاست قرومزه، حتى هوا!




 احساس كرد كه وارد يك قصر شده استى وانـ مانشين ده دقيقه و و نه بيشتردر








## |f| I اشك دشمن I

ديوارى در جلوى سالن هم يكى فيلم مهيج نايش داده مىشد. زمان رمان براى


 آن جانانانده بود.












 جنگ داخلى در آن شعلهور بود. آنها با با شگفتى الى بسيار مبار بالغها آميز، آن جهد


 جك مانند كودكى مبهوت گفت: - حتمأ توآدم فوقالعادهاى هستى!

الشوان دوباره با همان غرور به داستانسرايىى ادامه داد، الما نفهميد جگّونه سخن از جوليا و عواطف، به سخن از از كار كشيد. آبراهام از او او دربارهُ كار در

كشتى برسيد واو هم كفت: - كار جرك وبليد!

- جرا؟!

الشوان درحالى كد راهى براى درآمد بهترجستجو مىكرد، گفت:

- زندگى توى دريا طاقتفرساست دراس
- ولى توتّام عمرت روتوى دريا زيا زندگى كردى



$$
\begin{aligned}
& \text { ميندازه، يك جيزديكد اسيك است! } \\
& \text { جعهد اين را كفت وادامه دادر: }
\end{aligned}
$$



 جك از او برسيد:

- جرا دنبال كارديگهاى نيگردى!

الشوان كفت:

- منتظرم تا كشتى به سوئد يا آمريكا برسه؛
 كفته بود و فرداى آن روز برانى جوليا
 جك براى جند لـظذه به يكديكرنغاهى انداختند. الشوان برسبد: - جيه آبراهام؟

آبراهام گفت:

- يدر جك ميليونرهِ !

الشوان هم از اعماق وجودش گفت:

- خدا بدرش را برايش حفظ كنه ! آبراهام ادامه داد:
- من مديركارهايش توى اروبا هستم!

باز هم خوشبختى نزديك شده بود. يدر جك صـى صاحب شركتى بود كه
 جمعه الشوان نگاهى به جك انداخت. حالا يولدارىاش بيشتربه چشـر مى آمد. يدرش ميليونربود، همانگونه كه مسترديفز، پدر جوليا هم ميليونربود.
 و دور بود. جطور اين دو اتفاق اين قدر با هم شباهت دو داشتند؟! دحتماً آبراهام


- جك جوان خوشگذران و دردسرسازيه! الشوان آهسته از او ثرسيد:
- دردسرساز؟

آبراهام گفت:
الشوان ديگر هيزى نيرسيد، اما آبراهام ادامه داد:

- اون هميشه ميره دنبال خوشگذرانى و دست از ميگسارى نيكشه.
 اينگُونه بود كه آبراهام به هدفش نزديك مى مید. . جعله آشفته شده بود و به دنبال راه نجاتى براى خودش مى گشت . آبراهام به سمت جكى بازگشت و با سرش به بمعه اشاره كرد و گفت:
- جك، نظرتو جـيه؟
 از ماجرا ثرسيد . اضطراب و آشفتگىاش الش به اورج رسيده بود. آبراهام كه كويا افكار الشوان را خوانده بود گفت: - اكه من و جكى، يدر جكـ رو براى استخدام تو قانع كنيم... تو قبول ميكنى؟
الشوان نفس عميق كشيد. او خودش را در همان شرايطى مىديد كـي كه بيش از اين درانگلستان درآن قرار گرفته بود. داستان جه بود؟
 اين سؤال را آبراهام با سؤال ديگرى جواب دياد - تو جقدر ميخواى؟ الشوان گفت:
- حقوق من توى كشتى، به جز دستمزدهاى متفرقه، ماهيانه سيصد جنيه است.
ساكت شد و مانند هرتاجر كاركشتهُ ديكر، منتظرواكنش جهرهُ آن دو شد؛ اما
 روى بدنشان گذاشته بودند. ادامه داد: ـ اكـ كار بدرت رو با دستمزد بانصد جنيه هم بِيذيرم، باز براى من كافـ نيست! آن دو در برابرش همجنان بـى آركت مانده بودند. براى همين شروع به دليل آوردن براى آنها ها كرد:




IFD I اشك دشمن I

الشوان ازصحبت بازايستاد. آبراهام اكنون واقعأ با شكفتى به او نگاه مىكرد:

- مسترالشوان! مشكل اصلى دستمزد نيست!
- يس مشكل حيه؟!

جك گفت:

- مشكل اصلى اينه كه دفتراصلى با استخدامت موامر دوافقت كنه!
 جلسه احترام بيشترى فائل شد. سيگارى روشن كرد و يرسيد: - نتيجهاش رو كِى بِهتون ميگن؟

آبراهام گفت:

- فردا!

قبل ازاينكه الشوان جيزى بگويد، جكى گفت:

- فرداصبح تلكا|فى به ايسلند ميفرستم و جوابش تا تا شب بـر به ما ما ميرسه!
 خوشگذران به يك تاجرواقعى تبديل شده بود. جكى دوباره گفت:
 ساعت از جهار صبح گذشته بود كه آن ها از آلآرتمان قرمزبيرون رفتند ـ الشوان
 دوباره يكى كار با درآمد مناسب به دست بياوريرد سوار ماشين مرسدس شد و جوليا را بد خاطر اطرآورد. ماشين كنار نردبان كشتى

 آن دو مكان كشتى را مىدانستند؟! إه
 براى اولين باربه آن مرد و جوان باديدهُ ترديد نگريست و سوال ها ها يكى به يك

به سرعت در ذهنش جوانه زد. آن ها از او درباره اسم كشتى نيرسيده بودند



شاخكههاى شناسايىاش فعال شدند، اما جوابیى نيافتند. با آنها داد و كفت:

- جرا با من يد فنجون فهوه نيخوريد؟

فقط يك تعارف ساده بود، اما ناكُهان غافلگيرشد. آن دو دعوتش رايذيرفتند.
جك كفت:

- ميخوام عكس جوليا رو بينم! ازنردبان بالا رفت وآن دو هم به دنبال او آٓدند...

درهتل دياكونگرسا، اندكى يس ازغروب، بجعه الشوان بايد با افسراطلاغاعاتى

 شده است واو هم جارهاي جزوروود به آن ندارد!

## [نمل، يازدهمم]

با تام اتفاقات، اضطرابها و انتظارهابي كه رخ داده بود و با آنكه جمعه هر






 - جه خبره جمعه؟!

الشوان جند قدم بد عقب رفت تا راه را براى نبيل باز كند. او در ر را بشت

 دهانش بيرون بيايد. نبيل نگاهش را ميان الشوان و گوشى جرخاند. گوشى

الشوان به طرف تلفن دويد و طورى كه انگار مى خواهد تهمتى را از خود دور كند، باصداى بلند كفت:





 آن نفهميد. نبيل گوشى راسرجايش گذاشي سردتراز نگاهش بر جهرماش نقش بست و كفت: - جطورى، بمعه؟! جمعه بى اختيار جواب داد: - والله نيدونم!

نگاهى همحون آتش از جشمان افسر اطلاعات اسرائيل بيرون جهيد: - خانواده جطورن؟!


 برروى لبهايش لرزيد. او بايد خوب نقش بازي مى مكردي: - بدبغتى! از جى ميبرسى نبيل؟ تا آخرعمرهم بدبيتى دست از سرما بر بر نيداره!
نگاه نبيل همجنان به او خيره شده بود. جشمانش مانند شيشهاى بیروح بود. الشوان دوباره گفت:

## |Fq | اشك دشمن |

> - تو اول بگو، جی شد؟... جرا اينجورى شد؟

نگاهش را به جهرْ نبيل دوخت. در صورتش جستجو كرد و حشمش را حشمانش دوخت، شايد جيزى بيابد و يا نشانهاى از آن جه در اعماق اين مرد نهفته است ببيند، اما هرگز. اين مردالى كه هميشه در سايه كار مىكنند،

 تاريك ساخته شده است. لرزه در اندامش نفوذ كرد. جند قدم به عقب رفت و از او دور شد. هايش باصندلى برخورد كرد واو را بسيار آزرد، اما درد هايش را بنهان كرد. او نبيل را مىشناخت؛ خيلى خوب مىشناخت وا با او ملاقات
 كادر كاملاّتغييركرده است؟ ـ الشوان! ديشب جه اتفاقى افتاده بود؟


 حتى مىدانست جكُونه دستمال كُردنش را التخاب كند. آيا آيا ين بار بار هم مثل






 سؤال را برسيد؟ الشوان بايد داستانى مى ساخت كه تام آنجه را كه ديشب



 قلبش را مانند طبل مىشنيد، ناگهان ديد آن بیا

- شب سياهى بود، هيجِوقت نصيبِت نشها روى صندلى مقابل نبيل نشست و يكى از سيگارهايش راروشن كرد.

اين سوال برايش مثل يك گلوله بود!




عين حال دستباجه شد، براى همين هم فرياد زد:


 شديدى شده بود. (ارامى) را به خاطر آورد كه در رس رستوران هتل دياكونينگرسا

 اتاقش بياورند تاتوجه كسى به او جلب نشود. درد تا تام شكـي

 آمادگى اين را نداشت كه برايى يكى دلدرد حلقا'ويز شود! برايش غذا آورده
| | | اشك دشمن I |

بودند، الما بدون اينكه دست به غذا بزند، دوباره آن را بازگُردانده وصبح وقتى دررا به رويش باز كردند...




 - فهميدى جطور غذاى هوإيما فاسد إن بود؟ - ما خيلى منتظرشديم. حرا تلفن رو جواب نيد يودادى؟ - گيج خواب بودم!

نبيل خواست سؤال بيرسد، اما الشوان برسيد: - تو كه نميخواى از من جيزى بيرسى؟

نبيل با نگاهش پرسيد كه منظور الشوان جيست، او هم انم ادامه داد: - اينكه جطورى اون اتفاقات افتاد... و حرا افتاد؟



 وقت هم ازمصرى ها سخن مى گُتند، اين بـى شرمى وسرمستى در جشمان شان


 - تونياز ندارى كه از من بيرسى حرا! روزى كه نيروهاى مصرى از كانال سوئز گذشتند، الشوان از شادى بردر
 او يكى از آن كسانى بود كه از كانال عبا عور كا كرده




 ناآشنا بود گفت:






خط بارلف بگذرن!

 ولى سرنخ را باره نكن!!)....


 شرم كرد و باصداليى آهسته گفت:

براى من هيج لذنى نداره!
نبيل آه سوزناكى كشيد كه نشان از درد داشت. در جشمانش آتشى از
 ترسناكى مانند كدازههاى آتشفشانى كه آن جه در درونش مى بيرون ثرتاب مى يكند.


 از همهُ عمرش دست مـيكـي




 دوبارةُ ما جه زمانى خواهد هو بود؟ كـ ... در همان لـظات بود كه بهعه الشوان تصميم گرفت وارد نبرد شود، اما نـا نه با

 - با اطلاعاتى كه به شما دادم جيكار كرديد... اطلاعات هوات هوإيماهاها،

 اندكى ساكت مىشد. انگار داشت خوشى را مزهمزه مىكرد. دوباره فرياد كشيد:

- نبيل! به من بعو جیى شد!
 در اين پنج سال واز همان زمان كه با آبراهام و جك در بـندر آنتورب بلثيكـ

ديدار كرد، آموخته بود كه در اين دنياى مرموز، سكوت معنايى خاص دارد نبيل جه جيزى براى او در آستين داشت؟ در دين ...

در آن شبى كه بمعه با آبراهام و جكى ديدار كرد، وقتى ماشين مجلل مرسدس








 آنج آمده بود





 كشتى باللا آمدند. آبراهام، تنها واصندلى كابينش را الشغال كرد. جـى رون روى لبئ تخت نشست و الشوان هم سرجايش ايستاد!



جسبيده بود و روى ديوار و زمين ثابت شده بود. بالآى سر تخت هـ هم همان



 كردن قهوه ساز برقى ، مشغول شستن آن ها شد شد



 مانند اينكه موضوع برايشان فقط يك سرگّرمى و و شوخى استى استى الشوان




 خواندن آن به هراه جك مىكرد، در جيبش كذاشت. حرا؟...
 بيرامونش از حركت ايستاد و تنها صداى پزواكى ناقوس بود كه بيوسته در كوشش مىنواخت: حرا؟... حرا؟؟... حرا؟؟ ...
حرا آبراهام بايد نامدهاى جوليا ريا را بدزدد؟ اين همان سؤالى بود كه تَام شب خواب راب را از جشمان بهعه الشوان ربود واو

هرگزطعم خواب را نجشيد. آن زمان اونعىدانست كه اين تها تها آغاز ماجراست
 امشب را جگونه با نبيل بگذراند؟ ...

## - نبيل...ميخوام امشب رو خوش بكذرونا

اين تنها راه براى فرار از سكوت و جشمهانى شيشنها بـىمان يقين داشت كه اتفاق مهمى در يبش



$$
\begin{aligned}
& \text { - خرا ديروز خوش نگّ إنذروندى! } \\
& \text { الشوان فرياد زد: } \\
& \text { - ديورنه شدى؟ }
\end{aligned}
$$

باسخى جزسكوتى قاطعانه نشنيد، براى همين دوباره فرياد زد:

- تواز من خواستى كه به رُم بـام؟

نبيل با كلماتى همحون تكه هاى صخره كفت

- حالا جرا امشب ميخواهى خوش بكذرونى؟
 راهى نبود، بايد آنها را قانع مىردد كه او تغيير نكرده است، اما آيا آن هها هم

باور مىكردند؟
 كجا ميرى؟ از كجا الومدى؟ هزاز نيكنه رو دستمال بيندم؟
اين را كفت واحساس كرد دستاويزخوبى يـياده كرده است: - اما... اما من نيخوام هيج كدوم از اونها رو بينمن.

نبيل لبخندى مرموز زد و الشوان ادامه داد:

- اما نبيل! توغيخواى به من بڭى؟!
- جه جيزى رو به تو بگم، الشوان؟ ؟
- جطورى اين اتفاق افتاد؟!... جطورى مصرىها از كانال عبور كردن؟

 خودش نزديك مى شود، براى همين هم بدنش لر لرزيد ...

وقتى آبراهام دست به آن كار زد و نامههاى جوليا را در جيبش گذاشیت الشوان به روى خودش نياورد يا شايد جيز نار ناشنا خودش را به نديدن بزند. شايد حرص اور او را به اين كارين كار وادار كار كرد، علاقئ








 او را به كار بغيردد.

 واينكه دليلى براى كار عجيب آنها بيدا نىيكرد، اما در آن ايام هيج جيزدر


دنيا به اندازؤ يافتن شغلى مناسب برايش مهم نبود. آن شب در ميان گردالبى

 روى كشتى آرتا كار مىكند؟!...

جمعه الشوان نىىداند كه در آن لـظات جگّونه مى انديشيد، درحالى

 كه به او مىگفت ميان جوليا، آبراهام و جكى ارتباطى وجود دار دارد.


 سؤلى كه بيش از همه بتعه الشوان را شخفت زدده كرده بود اين بود: جرا
 بگويد؟! او جوابش را مىدانست. آنها آ از صحبت درا درا

 نشانى ازشرنداشت، ولى درآن زمان طورى هم نبود كه بتوان به آن اعتماد كرد. اكنون او دوباره به جهنم بازمىششت، به حركت بر روى طنابى كه بر بر اروى


 ماشين به سرعت يـش مىرفت. دور مىزد و بازمى گشت و ومىايستاد. يشت

## | اش اشك دشمن |

$$
\begin{aligned}
& \text { چحِاغها مىايستاد و دوباره حركت مىكرد و.... } \\
& \text { - نبيل! داريم كجا ميري؟؟ } \\
& \text { نبيل هم بـىدرنگ گفت: }
\end{aligned}
$$

 ذهنش رسيد كه قلبش گرفت. نبيل تا كنون و يس از گذشت دو ساعت از ديدارشان و شروع بازى، همانند عادت هميشگى همه آن ها، حيزى از آخرين
 سخن با لطيفه ها آغاز مىشد تا وصداى خـي خنده بلند شود و دلارها ظاهر شوند
 او مى خواستند تا آخرين لطيفه را از او بشنوند و او هم در مقابل هزينئه آن را



 اسرائيلى ها مى خواستند به او آسيب برسانند، در قلب پايتختى مثل رم دست
 را ازیای در خواهند آورد؟
جتعd الشوان يقين داشت كه تنها راه نجات او اين است كه كاملاً ط
 تلاش مىكند كه عادى باشد. پس از خروج از هتل دياكونگرسا، وقتى مقابل ماشين نبيل ايستاد، روى صندلى جلويى نشست و با خنده فرياد زد:

- 18 ا اشك دشمن I
- ماشين كاديلاك يا مرسدست كجاست قنارى؟!
 - اشكالى نداره، سوار اين ماشين ميشى كه ما ما روتو خيابونهانى رم رم جشم

نزند؟


 كه نبيل او را با سؤالى كه منتظرش بود غافلگيركرد: - آخرين لطيفد جيه جمعه؟! ال الشوان نفس راحتى كشيد و فريادى سرداد تا نشان دهد كه بسيار سرخوش و سرحال است:

- همراهت بول دارى؟









 رئيس زكريا از الشوان شنيد، لبخندى زد و و با انگشت روي اري ميز ميزى كه ميان آن دو بود زد وآرام گفت:


## | اشك دشمن | 181

- كافى نيست، لطيفههاى ديگهاى هم هم براشون بساز! نبيل هم همين كار را كرد. گويا رئيس زكريا آينده را يايشبينى مىكرد. نبيل از الشوان لطيفهايى ديگرخواست.
- حسابت ميشه بنجاه دلاريا






 - من يول بيشترى لازم دارم!

نبيل با گوشُ جشم به او نگاهى انداخت واو هم مع مناى نگاهش را دريافت و فرياد زد:

- توغنيدونى من جه جورى از مصر خخارج شدم! نبيل نگاهى ديگرى به او انداخت واو وهم دو دوباره فرياد زد: - بيست دلاربيشترنداشتم، حتى يك سنت!
 كه يول موضوع اصلى صحبت بود، نگاهها و خنده ها باري برايش مهم نبود.
 سفرهم بايد دلارداشته باشم!
ماشين در ميدان سان بيتردر واتيكان توقف كرد. نبيل يـياده شد والشوان هم بايد قدم به قدم دنبال او مىرفت.

نگاهى به اطرافنش انداخت، ميدان در آن وقت شب كاملاً خالى به نظر



 را به كجا خوارهد برد.
 جشمان شيشهاى نبيل او را از اين كار بازداشت! جشمانش دران در تاريكى مىدرخشيدند...

فرداى آن روز در بندر آنتورب، آبراهام سرساعت بنج به ديدنش آمد. شـى




 الشوان در مسيرورودى بندرو





 اين را آبراهام به او كُته بود. الشوان مى

نامههاى جوليا را دزديد، اما جيزى ناشناخته از درونش او او را از اين كار


 سمت الشوان آمد وبا گرمى با او دست داد
 آبراهام هم خوشحال شد و فرياد زد. تمام وجود الشوان از شادى به به رقص آمد.
 تا موافقت آن ها را جلب كند. الشوان از او يرسيد: - حالل كجا بايد كار كنم؟!

جك خنديد و گفت اين همان خبر خوش است كا كا آبراهام و جكى با هم




شده بود. آبراهام كه ديگرشادى برجهرهاش نشسته بود، از از او برسيد: - ديروز ميگفتى كه تو يكى از اين دو كشور رو دور دوست دارى؛ آمريكا يا

سوئد!

- محل كارم توى اين كشورهاست! جك جواب داد:
- حكل كارِت، يه جانيى بهترازآمريكا و سوئدهِه

الشوان فرياد كشيد:

- بس حتماً بهستِهِ



 براى همين برسيد:
- كجا ميري؟؟
- هتل كونتِنِنتال!
- جرا؟

آبراهام گفت:


 و قلم گذاشته بودند. از او خواسته بودند كه بشت ميز بينشينـيند و همه جيز را برا

$$
\begin{aligned}
& \text { دربارئ خودش بنويسد! } \\
& \text { - همه جيزرو؟! } \\
& \text { ـ آره ... ههه جيزرو! } \\
& \text { - مثل جی؟ }
\end{aligned}
$$

جكى كنار بنجرمايستاده بود و به خيابان نگاه مىكرد. آبراهام به سمت بمعد
خم شد:

- مثل سن خودت، نشانى خودت توى سوتزو قاهره، اسم كامل خودت،



الشوان به جهر آبراهام خيره شد و وريسيد:

IfQ I اشك دشمن

- توى قاهره وقتى ميخواى سر كار برى ، از تو جی ميخوان؟!
- ضمانت!
- تواينجا غريبى واين اطلاعات به عنوان ضمانت كار توئه !


دلارآمريكايى از جيبش در آلورد و وبه او داد واد و كفت:

سبس كاغذ و قلم را برداشت وآدرسى را نوشت و وبه الشوان دان داد و و گفت:

توى رستوران بلو إستار (ستارءٔ آبى) همديگر رو ميبينيم!
- رستوران كجا هست؟

بركه را به او داد و كفت:

- اين نشانى اونجاست!

آبراهام و جكى به سمت در رفتند. الشوان كه جيزى را به ياد آورده بود، فرياد

- ولى من نميتونز تمام اين اطلاعاتات رو به انگليسى بنويسم!

آبراهام كه در را براى رفتن بازمىيكرد كفت:

سهس آن دو نايديد شدند واو راتنها گذاشتند!

## [فملى دوازددهم]

الشوانِ تنها، در آن اتاق در بسته در هتل كونتننتال در بندر آنتورب بلثيكيك،





 نیىتوانست حيزى بنويسد!

 نىدانست كداميك از اين دو راه را النتخاب كند؟!
آبراهام از او خواسته بود تا نام همهُ آشنايان و ودوستان اني ولى اوبه اين موضوع مشكوك شده بود . به ذهنش رسيد كه همهُ اين شكـها










 تضمينى براى استخدامش مى خواستند واين دروغ مىتوانست همان تضمين باشد.
وقتى الشُوان نوشتّن را به پايان برد، به سرعت از هتل خارج شد. او بار بايد
 رستوران ((بلوإستار)، مىرسانداند


 نا ايستگاه راهآهن را بياده طلى كرده است إي


 غيرعادى مشامش را مىآزرد. او از جوليا بيش از اين مقدار گُرفته بود، اما

I اشك دشمن I I

آن را از سر علاقهاش مىدانست. شك در سينهاش غوغا مى كرد و هر جه
 وقت عميقترشد كه او در ايستغاه راهآهن بـى برد كسى او را تعقيب مىكند. سرجايش ايستاد. در مسيرش به سمت باجهُ كوجك بانكـ، با گوشُّ جشم جكـ را ديد كه از دور به او مىنگرد!
 خروج از هتل، خودش هم نمى خانست به اين جا جا خواهد آمد آمد. شايد ... شايد.




ديكرهيج شكى نداشت كه جكى او از دور زيرنظردارد!
اما برایى جه؟...
فرانكىها را از صراف گرفت و به سمت كافهتريا رفت. نشست و يكى فنجان


ايستاده بود و به او لبخند زد و گفت:






 راستى كه برخى از تصورات گناه است! جكى به او كو كفت كه آن دو مىتوانـند

در مركزتفريكى، دوستانى براي خودشان بيدا كنند. آن دو وارد آن جا شدند و ور











 براى به دست آوردن يك شغل با درآمد بالا كه بتواند او را از گزند حوادث حفظ كند، نابود مىشد. در آن لـظات، جهعه احساس ناشنا




 شب با برقى عجيب وترسناك مىدرخشيد...

سوالى كه جمعه را حيرتزده كرده بود، اين بود كه جرا نبيل او را به ميدان
|V| I اشك دشمن I

سن بيتردر واتيكان برد؟



 جرآن را دوباره ازسرنگيرد؟

- جی كفتى نبيل؟

بى هيج باسخى به او نگاه كرد.

- من ميخم ثول لازم دارم!


 گُرفته است. سِس دستش را به دور بازوى نبيل گرفت و كفت - مى خواى امشب رو تو كليسا خوش بكذ برونيم؟







ماشين مىشدند، ثرسيد: - كجا؟

نبيل گفت:

- بِلَكَ كَ!


 كذشته را با او در بيش رُرفتهاند

 خواهد بود؟!











- رئسس زكريا! تو ميخواى بد من بفهمونى كه وقتى يك جاسوس رو دستغيرميكنى، ناراحت ميشى؟!
آن دفعه رئيس زكريا نگاهى به او انداخت الشوان به خودش لرزيد، اماع اعقبنشينى نكرد و وبراى سؤالش باسخى طـي و رئيس زكريا هم به او كفت:

ـ شغل من اينه كه هميشه يك هموطن رو از دست بدهم. شغل من اينه...

رستوران (ابِلَكَ گت) مثل هميشه غرق در موسيقَ و نور و قهقهه بود. بوى
 الشوان كاملاً خوشكذرانراند و ذهن خستهاش راش را در شلوغى آن جا رها رها كرد. زمان برآن ها كذشت نا نيمهشب فرارسيد. نبيل به سمت بمعه خم شد شد و كفت:

- براى جی بس باشه؟! - بايد زود بخوابى. فرداصبح كار داريمبا الشوان با تعجب فرياد كشيد:
- خيلى خوب، من فردا جطور كار كنم وقتى هنوز گرسنها







 خدمتكار خوشاندام وزيبا برداخت كه الشوان را تا هتل دياكونگرسا هراهى

ههراهى آن خدمتكار احساسى سرشار از آرامش و وراحتى را در درورنش زنده


به آن خدمتكار افتاد، فكرى غريب و ترسناك بد ذهنش رسيد: او از كجا مىدانست كه اين خدمتكارنياميامده است تا تا او را بكشد؟ لرزه براندامش افتاد. كمترين جيزى كه مىتوانيانست تصورش را بكند ايند اين بود كه تمام شب رانمىتواند بغوابد!...

جمعه الشوان جند دقيقه قبل ازنيمه شب به رستوران (ابلو استار) رسيد. وقتى وارد قهوهخانه شد، هنوز شكـهايش ذهنش را را مىشورواند؛ اما الو در





 بعدها همه جيزبرايش روشن شان شودب؟


 ارتباط بنهانى ميان آن ها را تأييد مى كردي!




 نعمت رارد میكرد؟!

در همان اولين گامى كه وارد (ابلوإستار) شد، با آبراهام روبهرو شد ـ آبراهام با




 ريرهيزكرد تا اينكه از كنارش كذشت و با فرياد متعرض او مواجه شد: - هِلوو بمعهن ... من رو يادِت نِيآد؟

الشوان بالبخند گفت:

- جطور يادم نياد؟
- توحتى به ما سلام هم نكردى ؟!

الشوان مانند يك تاجرگفت:

- برایى اينكه قرار من با شما ساعت دوازدهِهِ و هنوز جند دقيقه تا قرار ما مونده!
آبراهام لبخندى زد و به مديرآنجا نگاهى انداخت و گفت:
 الشوان به همراه آبراهام و جك شب رؤيانيى والى را در ((بلو إستار) كذراند. خودش را به جاده سبرده بود و در آن به هر سو میرفت و و میديانست كه







I اشك دشمن I IV\&

خودش گفته بود و با همdُ آن احساسى كه نسبت به دخترى دور داشت كه يك روز در رستورانى در ساحل غربى انگلستان با باو آشنا شده بود، اما با با اندى اميدى تلاش مىكرد به خودش بقبولاند كه عشق، حتى دروغيني ، آن دو را

بيوند داده بود!


 صبح فرداى آن روز بمعه الشوان به كشتى بازگشت

 آبراهام بشُت فرمان مرسدس بجلل نشسته بود. سريع كنارش نشست و و با

شوق برسيد:

- خبرجديدى دارى؟!

قلب الشوان ازشوق به برواز در آمد. آبراهام ادامي امه داد
- ولى تو بايد از حالا و تا وقتى كه دقيقاً قبل از غرو الـي
دليلى براى ترى كشتى جور كـى !

الشوان شگفتزده شد، اين دقيقاً همان جيزى بود كه جوليا از او خواسته
بود. با تعجب برسيد:

- ا امروز؟
- آره، براى اينكه كارِت از همين امروز شروع ميشه!
- اگه كابيتان قبول نكرد جى؟!
- اين وظيفءُ توئه و خودت بايد اون رو راضى كا كنى !

IVV I اشك دشمن I

ـ اكڭ با من تسويهحساب نكرد جى؟ من از اون جند ماه حقوق
طلبكارم

- من جند برابر بپولت رو بِّهِت ميدم!
- جه تضمينى هست كه بد قولت عمل كنى؟!

آبراهام گفت:

- حرا من بايد تو رو فريب بِدم؟






نتوانسته بود؟!
هنگام غروب آبراهام دوباره بازگشت.




 او ثرسيد كه در كشتى جه كار كرد، او هم گفت


 براى كار جديدش انتخاب كرده بودند؟! آيا... آيا واقعأ كارى در ميان بان بود يا يا اينكه داستان همجنان ادامه داشت؟!

 و ديگرشكهايش هم از ميان خواهند رفت و و او خواهد دار دانـي كارهايش را سامان دهد و حتى از هوا هوا وول سرشار به دست آورد آ آ او در رؤيا





مى مسيد برزبان آورد:

- تومديردفترما توى مصرميشثى!

قلب الشوان به شدت مىزد


 نباشد تا در يكسال يولى را به دست آورد كه برايش بايد جند سار سال در مر مصر

زمت بكشد؟!






 شب را در بيدارى بگذراند. درآن شبى كه آن خدمتكار با او به اتاقش آمد و و

او گمان مىكرد كه او براى كشتنش به آن جا آمده است. أو قديس نيست و
 كه از دو طرف، آتش آن را الحاطه كرده است و و هركدام از آ آنها شعلهدها
 همان كارى بود كه رئيس زكريا هم او را به آن تشويق مىكرد...

صبح وقتى خدمتكار اتاق را ترك مى كرد، او خود را به خواب زده بود. بود وقتى



 نگاه مىركد. كيف سياهى را كه با خود به اتاق آورده بود روى ميز كذاشت و قفلهايش راباز و كفت:


 افكنده بود، وصف كند؟ ... او گمان مىكري





 مىينداشت نبيل اورابا گلولد هدف خواهد گرفت، جون اين كار يبسيار آسان
-

بود. فاجعه وقتى بود كه آن ها بخواهند ابتدا او را شكنجه بدهند. نبيل برگه ها،
 مىشناخت، جون خودش آن ها را نوشته و رسم كرده بود. آن ها با دستان او
 بود. ديگروقت حساب فرارسيده بود. هميشه رئيس زكريا كار را برايش ساده
 است. شايد هم اينگونه باشد، ولى آيا مىتوانست با آن وحشتى كه او او را فرا گرفته بود، مقاومت كند؟!
طناب روى دو آتش كشيده شده است و و هرآتشى شعله و زبانـئهُ خودش را




 ايستاده است نبيل نقشهها را كنار هم گذاشت و ونامه انها را گشود و از او در اوبارة آن جيزى




كرد و پرسيد:

-     - اينها ها جيكي؟؟!

الشوان روى صندلى نشست و بايش را روى پايش انداخت و گفت:

## | اش | اشكـ دشمن I I

- جرا - جمعه؟! كارى نيست!
- اول بايد با هم به توافق برسيم و بينيم داستان شما با من جى ميشه!

بايد اينگونه شروع مىكرد.

- دربارهُ جی به توافق برسيم؟!
- حسابى كه به من بدهكاريد؟!
- حساب؟

الشوان از جايش بريد وبا انفعالى ساختگى به سمت نبيل رفت و كفت:


- بمعه، تو بول زيادى گُرفتى!

نبيل با ناراحتى واضطراب فرابي
- قار؟.... جرا جاربازى كردى؟ ... . مڭه ما صد بار بار به تونگفتيم هيجوقت قاربازى نكن!
- نيتونستم كارى كنم ... بـ زور از من گُرفتن ! - جطور نتونستى كارى كنى ... فكركن بليس تو رو دستگيرميكرد، اون وفت جی؟



 مىكند. براى ههين وقتى او بر سرش فرياد كشيد، مانند زانداند مى مرخيد و برسرافسر اطلاعات اسرائيل فرياد مىزد:
- بله... ثما كه اونجا نيستيد. تودور از اونج او و وتوى امنيت كامل زندگى ميكنى، ولى من توى دهن شيرو وس وسط آتش هستم آتم


 سكوت كرد و دوباره كفت:
- فكر ميكنى وقتى جنگ شد ور و اين اتفاقه انـا افتاد... فكر ميكنى وقتى مصرى ها از كانال عبور كردن و خـط بارين بارليف رو تصرف كردند و وارارد سينا شدند، من جه حالى داشتم؟!
الشوان كمى ساكت شد و نفسنفس زد. جهرة ساكت افسر را زيرنظر گرفته بود، دوباره فرياد كشيد:
- من داشتم ديوونه ميشدم مـ داشت عقل از سَرم ميبريد. خدا را را شكرفقط قار كردم و يولم راباختم
كمكم اعتمادبدنفس خودش رابر رابه دست مىآورد و ضربان قلبش داشت تنظيم مىشد! نبيل گفت:
- خيلى خوب، حالا تو جي ميخولي
- من لِنجى رو كه به من قول داديد ميخوام ... يك ماشين هم ميخوام! نبيل گفت:
- اين حرفها يعنى جى؟!

الشوان قاطعانه گفت:

- يعنى هז هزار دلرار!

نبيل خواست حرف بزند، ولى الشوان به سمت او رفت و با نگاهش در
جشمان شبشهاى او خيره شد:

- لنج من توى سوئز رو حه كسى غرق كرد؟!

IAr I اشك دشمن I I

نبيل خواست تا دوباره حرف بزند، ولى اشتياق الشوان در شكنجهكردن او بر
او يبشى گرفت:

- مڭرشنما نگفتيد كه از ساحل غربى گذشتيد و وارد سونز شدهايد؟!

جهرةُ نبيل ثراز خشم بود، اما بمعه به آن آن خيرهترشد و گفت:

- لنج من رو هم اونجا ديديد يا نه؟! - جنگِه جمعه، جنگ!

نبيل اين را كفت و الشوان هم دوباره با فرياد گفت:

- جنگ باشه يا نباشه براى من فرقى نداره. من هم درا دارم براي ميجنگم... لنج من غرق شده و شنما هم اون رو غرق كري كرديد. من يك

لنج ديگربه جاى اون ميخوام!

- خيلى خوب، اما حرا ماشين ميخوانى؟ تو كه ما ماشين دارى ! - داغونه ... خدا رحتش كنه ا
- بمعه ماششينت هنوزنونوئه!


 شما توى طنابِ دار ميندازم، اونوقت شما شما ميخوايد من رو دست خالى بذاريد؟ ... دستتون درد نكنه!

 نى توانست او را نسبت به نيت آن ها آ آسوده خاطر كيند او با يكى از افسران اطلاعالتى اسرائيل بازى مى اوكرد و و الا او او بازى را برده بود و رئيس زكريا بايد به او افتخار مىكرد: - جيكار ميكنى نبيل؟
- اول كار رو ايجام بديم، بعد از خانه سؤال ميكنيم!
 - بهعه! من نيتوتم تصميم بكيرم. خانه است كه تمار تام اين تصميمات رو ميخيره!
- مكه خانه اين وعدهها رو رو به من داد؟! - امروز كار رو انجام بديم، فردا صبح از اون اونها ما ميبرسيم! - يعنى جیى - يعنى اينكه از توى تمام اطلاعاتى كه براى ما فرستادى، هيج جيزى در نيآد! اصلأغيشه جيزى فهميد!
 او قبل از اينكه نبيل جيزى بكويد، مىدانست كه الطالاعالتى كه او فرستاده است واقعاً نامفهوم است و وبد اندازئُ بركّها ارزش ندارد؛ واين بازى ديگراو بود. آيا مىتوانست در آن بيروز شود؟


## [فصلع سيزدهـم]

 بود؛ از همان زمان كه اسرائيلى ها به او اونوشتن با با جورئ







 مىرفت و عمليات فريب راتكميل مىكرد كه فراگيرى روش نوشتن نامه رانيز در برمىگرفت. هيجكس دراين دنيا نىتوتواند بفهمد كه اين نامهها جچگونه وبا جه معيارهاليى

آماده مىشدند و اينكه جگونه نوشته و سر هم مىشدند ورند و دهها فريب و و





 بود، مورد قبول اسرائيلى ها فرار گرفته بود!




 نوشتن با جوهرى كه اصول و قواعد خاص خا خود ندهد واطلاعات نامفهوم يا دگگون گرفتار آن مىشد و افسران اطلاعات اسرائيلى را وادار بد تصحيح يا تكميل آن اطلاعات در وقت حضورش در اروبا مىكردا





 كه نيازمند توضيح بود.
|AV I اشك دشمن I

اين همان لـذاتى بود كه الشوان به تام هوشيارى، تام آرآمش وتام ام اع اعصابش




برسيد:

-     - جمعه! اين جيه كه در جواب نوشتى؟! الشوان برتام خستگى و بى الى الىاش غلبه كرد و خودش را به نفهمى زد و

برسيد:

- مال كِي هست؟

وقتى هم نبيل برايش تاريخِ نامه را خواند، فرياد زد:
 نيست ديشب شام جي خوردم!

 به او وارد مىشد و آتش احتياطى كه از آن جه نبايد بر زبان آورا آورد، بيرهيزد.










دوباره با ورقهاينى ديگربه بازى برگردد. بايد از يكـ انسان به يك يجموعه
 و قبل ازاين كه سلام كند، او با اشتياق بيرسير - خانه جواب داد يانه؟ اند إ

باسخ خانه يخالف ميل او خواهد بود و او هم خشم مىكشد و بايد خشمگين مىشد و و فرياد مىكشيد و و تهديد مىيكرد كه رابطئ


 - حسابم رو بديد. من نيخوام

افسر اطلاعات أسرائيل هم بـىفايده تلاش مىكرد تا تا او را راضى كند، اما او ادامه مىداد:
ـ ـ شما مگه نگفتيد اگه من بخواهم بَرَّ، باداشم رو ميخيرم و ميرم؟! - بله، حتماً.

- خب من هم ثاداشم رو ميخوام. بعدش هم شما به راه خودتون، من هم به راه خودم. نما رو به خيرومن هم به سلامت.

- تعام ... بادابشم رو بديد، ويزاى يونان هم بديد و به سلامت! - حالا جرا يونان؟

الشوان هم عصبانى فرياد مىزند:

- به دنبال روزى خودم بخردم. كشورى رو بيدا كنم كه بتونز توى اون
 و در اين هنگام اشكـهايش همحون آبشار جارى مىشود و بدنش از سوزِ گريه مىلرزد!

IA9 I اشك دشمن I

در اين هنگام، جهعه يكى از بهترين هنرهايش را اجرا مىكند. اينكه اگراز

 نايشى به نظرمى




 بتواند از اين موقعيت بخريزد و و مأموريت
 خواهد كرد!
عجيب آن بود هر بار كه هجعه به صورت نايشى مى وريست، الحساس



و از دست جه كسانى مى گريست؟!


 نقشه مىرفت واز محل يگانى از يگانههاى ارتش سؤال مى مكرد: - نبيل... ميخواى جی رو بدونى؟

نبيل هم منفعل مى شد: - تو مسيرسوئزرو رفتى؟!


- رفتم و ديدم و براى شثما هر جيزى رو كه اونجا ديدم، نوشتم. اين جه سؤلبد كه ازمن ميكنى؟





 ازخودش يرسيد: جگونه اين افراد روزى برما بيروز شدند.... جگونه؟
 نبيل گفت مجبور است به سفر برود. قبل از از اينكه رامى ورك كار را را شروع كند، الشوان از او دربارهُ هول سؤال كرد واو هم لبخند
- خيالت راحت... خانه يك باداش عالم برايت در نظر گرفته ! - به من بول ميديد؟!




افسراطلاعات اسرائيل به او مىگفت، يـيش ازاين دريافته بود؟!
 مىتواند گاهى آنجه را كه اسرائيلى ها خواهن آند گفت، عينا
 - اونها تلاش ميكنن تا دريكى از بانكهانى سوئيس برايت حساب يخفى باز كندن و اكنون اين يـشگويى محقق شده بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { - به دردم نيخخوره! } \\
& \text { - براى جیى ...؟ }
\end{aligned}
$$

- من توى مصر بدهكارم، شما براى من حساب يخف توى سوئيس باز ميكنين؟




 و خوى مصريان را داشت، اما تا جه زما مانى اينكونه بود؟ وقتى رامى مطمئن شد كه ديگر اميدى به قانع كردن الشوان برانى افـي افتتاح
 انداخت كه همجون كلوله به سمت او شليكـ مىكرد و سيس لبخندى زد و كفت:
- حتماً همين جوره قربان! امشب بآخانه تماس ميغيرم!
 - كار نكنيم جمع؟؟ همين جور بشينيم و بحث كنيم؟!
 اما به شرط آنكه آموزشه هاى لازم را بگذراند! - آموزش ديگه جيه؟

روز هفتم رامى تنها به نزد الشوان نيامد، بلكه سامى مصرى هم بـ با او او بود؛
 المصرى ترسو و خندهآور بود و قيافهاش بسيار به مرحوم عبدالسانلام نابلسى مىماند.

> - يالَآل برادر، باشو هحدونت رو آماده كن ! - كجا سامى؟! - هيس عمو... ((گاردن هاوس!)"

جمعه اسم هتل جديد را كه شنيد، دوباره ترس مثّل شوكِ الكتريكى سراسر وجودش را گرفت و همـحون زلزلهاى غيرمنتظره او را زيرو رو كرد. هفتهُ گذشته با حرص و ولع شديدى كه از خودش نشان داده وحشتهاى خود غلبه كند، اما اكنون در برابر رامى و سامى مبهوت ايستاده

آن دو در برابرش ساكت ايستاده بودند و لبخند مىزدند. نقشه داشت با با با




 آيا... آيا وقتش رسيده بود؟...






 واو هم درباره جك جيزى نیيرسد. سكوت لـظالتى ميان آن دو حاكم شد

$$
\begin{aligned}
& \text { و سيس آبراهام به او نگاهى كرد و پرسيد: } \\
& \text { - دلت براى خونه و همسرت تنگ نشده؟ ! } \\
& \text { - معلومه كه تنگ شده . }
\end{aligned}
$$



 آن را داشت، اما اكنون شك او ديگرشك نبود، بلكه به يقينى تبديل شده بود كه ديگرغمىتوانست آن را ناديده بگيرد. براى همـين هم بايد از اين یس هوشيارترباشد.

- توى مصربايد جيكار كنم؟

اين سؤال جمعه بود وآبراهام به او او ياسخ دادي: - قبل از هر جيزبايد برالى شركت يك جالي ايلى رو بيدا كنى خواستهاى معقول بود، هجعه گفت: - اين براى شما هزينه زيادى دارد اره إي

 - توى اين دفتر جيكار بايد بكنيم؟


 ديگرخورشيد در حال غروب بود كه صدايى آبراهام را بسيار صريح و واني

- تواهل سوئزهستى... مكه نه؟

ـ از زمان جنگ 199V، بندر سوئزو دقيقاً ورودى كانال هراز كشتىهاى غرق شده است.

- درسته!



رو بخرى!

- من بايد چيكار كنم!
 كه كشتى توى اون غرق شده، مقدارى كه كشتى بير بيرون ازاز آب آب مونده،

 دربارةٌ همهُ اين كشتىها داشته باشه!








اورا برمىانكيزدد!
آبراهام دوباره صحبتش را شروع كرد:

 نده. اينها جداى از حقوق ماهيانه توئه!

I9ه I اشكـ دشمن

- جقدر به من ميديد؟!

 مىكرد:
- جقدر ميديد؟!
- دويست دلاربراى هرماه وياداش خوب براي بران هراطلاعاعات ارزثمند!

 خودش زندگى مىكرد! ـ أما يك كار بايد انجام بدى ! - جی!



 دست آوردى در اختيار ما ميذارى!
دريك لـظذه ترديدش از ميان رفت و الشوان تصميم نهايى خود را گرفت:
- اوكِى ... من موافقم!
- خيلى خوب، بايد فوراً كشتى رو ترى كنى .

ـ اكه كايبتان موافقت نكرد؟

سفرميكنه!

- كويِنهاكِّن؟!

اين سؤال را الشوان پرسيد. او مانند همهُ كاركنان كشتى مىدانست كه كشتى

به سوى آلمان خواهد رفت، اما آبراهام كفت:

آبراهام از كجا ميدانست؟ اين مرد اطلاعات كات كشتى را الز كجا آورده بود، حتى


 وحشت، نغرالنى و اششتياق به مصر بازمى گشت. او مدتها ها بود كه از آن دور مانده بود.
او وقتى به كشتى رسيد، دريافت كه او بدون اينكه بداند ترسيده بيود بود ا او ديگر







 بيرون آوردند واو را آرام كردند. كايبتان او را الحضار كرد واو هم او اور ابه آرامش
دعوت كرد!

- بايد كنتى رو ترى كنم!
اين را به كابيتان كفت واو هم باسخ داد:
 ميتونى كشتى رو ترك كنى . دست من اونيا ونيا بازتره!
سخن كابيتان منطقى بود و هيج راهى جزيذيرش آن وجود نداشت

 هرجه تلاش كرد كه كابيتان او را رها كند، فايدا فايدها

 به كوبنهاگن خواهد رفت!




بود كه يكـ نفراو راصدا زد: - بمعه ... جمعه!

به اسكله نگاه كرد. آبراهام راآنجا




 آن را به او داد و گفت:
 الشوان نامه را گرفت و با تعجب به آن نگاه كان كرد. نامه را باز كاز كرد. قلبش
 شركتهاى مصرى برآن زده شده بود. نامه از خخواهرش سار سام او خبر داده بود كه مادرش مريض است و و حالش بسيار بد است! الشوان خواهرى بد نام ساميه نداشت، ولى آن جنان موضوع واقعى و دقيق

به نظرمىرسيد كه الشوان از خودش يرسيد شايد خواهرى به نا نام ساميه دارد
 شكل گرفت. سرش را بلند كرد و خواست به آبراهام نگاه كند، اما آبراهام رفته بود!...

الشوان به هتل ((گاردِن هاوس) منتقل شد. اعصابش به هـ هم ريخته بود. جدا









 را خالى كرد. به افسراطلاعات اسرائيلى نگاه كرد و با تمسخر گفت: - مى خوايد من دوباره جه آموزشى بينين؟! - تصويربردارى و جاب! - خوب من اين آموزشها را خا خيلى وقت ييش ديدم!


 بسيار خطرناك است، اما به كسى كه به اين بازى بيردازد، لذتى بـىنظير

I اشك دشمن I 199

مى.بخشد. او جاب و تصويربردارى را آموخته بود و دوربينى با حساسيت آريت بالا و يودرها و تركيباتى براى آمادهكردن محلول جاي دري دريافي
 ـ الشوان ، جرا از دوربين استفاده نيبكنى؟!

- كى گفته؟!
- يس عكسها كجاست؟! - سوزوندم!

در اين هنگام افسر اطلاعاتى اسرائيلى -هر كه باشد- مى ارخواهد خود




 جنگ/افزارها، تانكىها، رادارها و....

- به اتاقم برگشتم و همراه من سه فيلم بود كه توا توى هرفيلم، سى و شش

عكس بود!

- جإششون كردى؟
- همشون رو!
- نتيجه؟!
- صد در صد. عالى!
- حراعكس ها رو با خودت نياوردى؟!
- مكه من ديوونهام؟!
- يعنى جی؟
- من از جوغ كه سيرنشدهام!
- جمعه، أين حرف درسته؟!
 بود، فكرميكنى تومن رو ميديدى؟ - پس چرا دوربين رو گرفتى؟
 براى من همون جوهريخفى كافيه!
- توميدونى اين عكسها جقدر ارزنش دارن؟
- بله، ميدونم! - بس حرا الونها رو از بين بردى؟
- ترسيده بودم، وحشت كرده بودم .... من وقتى گُربه كنارم راه ميره وحشت ميكن!
- يس خرا وقتى نامه مينويسى غيترسى؟

 من با اونها بيرون ميرَم. اكه دستغير بشم، به اونها با بغم اينها ما مالل

من نيست؟!
و سرانجام آنها اينگونه خار خود را در بار بنبست مىديدند گاردن هاوس، يكـبار ديگر آموزن جان جاب




 را در دو ساعت و نيم ييمود. او از برابرهيج جيزى نگذشت، مكرار آنكه از آن

## I اشك دشمن I |

عكس گُرفت. مأموريت او اين بود كه از بندر و هر جيزى كه در در آن است




الشوان هم بـددرنگ دوربين را به بليس داد:


 دنيا جزبراى جاسوسان سودى ندارد...

الشوان نامهایى را كه آبراهام به او داده بود خواند و و نزديك بود ديوانيانه شود.










-     - كِيى كشتى الشوان شوروى ميره؟!

اين نيم ساعت مانند يك عمر گذشت. زمان صرف ناهار رسيده بود، اما

I I r.r.r

اللشوان غذايى نجشيد و كشتى را ترك كرد. آبراهام در بيرون از بندر منتظر




 - داستان اين نامه جيه؟



 آورده است. رفت سراصل مطلب و داستان خودش با كايبتان را را تعريف كريا كرد.




. جعه الشوان رزرو شده است



- شبى كه شما رو به كشتى دعوت كردم ياد يادت ميآد!
- معلومه كه يادمه!

جمعه اين را كفت و منتظر ماند تا مرد مبهوت شوا شود يا يا جند تا جوابى بيابد، اما عجيب آن بود كه آبراهام را ديد كه گويا منتظراين برسش
- براوو جمعه... اين دومين بارى هست كه هوش تحسينبرانكيزت رو
نشون ميدى!
- دفعهُ اول كِى بود؟!
 ده دقيقه تا وعدهُ ديدار مونده بود ...
سيس كارخود را نيزاينگونه توجيه كرد كه سبك نگارش جوليا|و شگفتزده كرده و او خواسته تا از آن براى نوشتن نامه به دوستش استفاده كند. سـس كمى به سمت الشوان خم شد و كفت: - غيتخواى امشب يك خوش لذذرونى قرمزداشته باشى !

الشوان خنديد و گفت:

- توى يك خانهُ قرمز؟!
- من تو رو برای يك شب افـيانها

الشوان آن شب را خوش گذراند ودر لـظاتى فستى و فجوررا به سرحد جنون


كشتى به شوروى رفت و دوباره به آب هاي آلمان بازگشت. روزها كند و كُشنده مىگذشتند و براى اولين بار احساس مى وكرد كه دنياى يـيرامونش به دو دو دنيا تقسيم شده است. دنيايى كه يـيش از آن مىشناخت، آنى آن را آزموده بود و با آن به نبرد برخاسته بود؛ دنياى بيرونىاش. دنياى ديگک، دنياى پرهياهويى بود
 شدن كشتى به بندر هامبورگ در آلمان، مىكوشيد به آن برسد! جـعه يك بار ديكرتلاش كرده بود كه گذرنامهاش را از كآيتان بكيرد، اما كابيتان برهمان حرف قبلىاش پافشارى كرد و گفت كه گذرنامهاش را وقتى به

I I Y. F



بازگو كرد. آبراهام لبش را تاباند و گفت:

.جمعه از آن جه آبراهام گفت شكفت - آبراهام، خرا ساعت يك نيمهشب؟ إيب!

- جون كشتى هامبورگ رو توى اون ساعت تركى ميكنه !
 وعدهاش عمل كرد و گذرنامهاش را به او او بازگرداند. او كش كشتى را را ترك كر كرد و وتنها يكى كيف به همراه خود داشت. انگار او در اسكله دوباره از مادر زاده شده بود!...
آن لـظه از لـظهههاى عجيب زندگى بجعه الشوان بود. كشتى از بندر دور

 رفت، اگرآبراهام نيايد چه مىشودا....



 وقتى بليس ازاو السمش را يرسيد، بدون لـظهـانى درنگ گفت: - يعقوب منصور! - از كدام كشور هستى؟
r-A I اشك دشمن I I
- من اسرائيلىام. ـ كذرنامهات كجاست؟
به سادگى نوشيدن يك فنجان قهوه به دروغ گفت:
 بگيرى!
یليس به او خيره شد و دوربين را در ميان دستانش جرخاند: - با اين عكس هم گُرفتى؟

الشوان سيخارى روشن كرد ولبخند زد:

- من تازه از تلآويو به سفارت اسرائيل در رم منتقل شدها مر ور و اين اولين

عكس از كشور زيباى شما بگيرم؟!

ليس به ناجار و با ناخرسندى سرش را تكان داد و دوربين را به او بازگرداند و گفت:

- عكسبردارى از اين مناطق مكنوعه . اين كار رو دوباره تكار نككن، واگر نه براى مقامات خودت مشكل درست ميكنى
 داده بودند. او مىدانست كه در در سفارت اسرائيل گذرنامهانى با نا نام يعقوب


 آرامش خودش را بازيافته بود و احساس ترس او او اندكاندك از از بين مىرفت.





آن جه را در نايولى اتفاق افتاده بود، برايش بازگو مىكرد كه ناكهان از بالاىى قله برزمين افتاد.
 سرداد كه احساس حقارت را برمى|نگيزيذ و كفت:

 جهجمهاش شليك شد وآن را سوراخ كرد. تام آن آن احساس امن امنيت وآر آرامش
 تام وجودش رالرزاند. با اين همه برسيد:
 - فراخوان ضروريه... بايد فردا صبح برى!

الشوان از بلندى قله برزمين افتاد و خونش هدر هـر رفت


## [فصل، حهاردهم]

- من به اسرائيل نيرم!





 بى بدا برسطح آب شناور بودند. صداى رئيس زكريا را را گويا از فرسنگیها دورترمىشنيد:
- به احتمال زياد ازتو ميخوان به اسرائيل برى!

 جيزى از سخنانش را نشنيد. افسراطلاعاتى اسرائيل ناباورانه فرياد كشيد:
- جرا ميگى نه... اين دستورات خانه است و بايد اطاعت كنى - اين دستورات خانه براى توئه ، نه براى من !
 بيرون بيايد به سرعت گفت: - من نيفهمم... خانه ازمن جي ائى ميخواد؟ - بايد جيزهابى رو اونجا آموزش بيبنى!
 - تو جرا نميخواى برى خانه؟ - فرض كن يك فلسطينى من رو بيبنه، نيره به اونها بكا بكه؟ - تا حالا كسى تورو ديده؟ هان؟ ؟! - شايد اينبار شانس نياوردم و گرفتار شدم!

سامى المصرى با خشم ثرسيد:

- معنى اين حرفها جا جيه؟!

جمعه الشوان هم جدى جواب داده

- تو هيجى نيفهمى؟!... معنايش اينه كه من به اس اسرائيل نيرم!
 جهرءُ افسر اطلاعالتى اسرائيل تيره و درهم شده برا بود. الشوان آسوده و راحت



 در كنار قبر، همه جيزبا هم برابراست، بس بر بهر بهتر كه با با رضايت خاط مرگ برود! يس ازآنكه سكوت اندكى به درازا كشيد، بايد صحبتها به مسبرديگىى

I I 9 I I

كشانده مىشد. هر دو روبدروى يكديگر نشستهاند و ذهنشان ران را براى








بخوري!



 زوريخ را از جيبش بيرون آورد و به سمتش گرفت - فردا صبح بايد ويزاى سوئيس رو بگيرى!

سامى اين را كفت و رفت. الشوان حاللا شتابزده بودي
 اسرائيل كه حتداً او را شباندروز زير نظر داشار اشتند، براى انجام اين اين ملاقات تلاش مىكرد!
ده دقيقه از رفتن سامى المصرى از يـيش الشوان مى المذشت الو او به سمت كيفش

 بود. آن را ميان انگشتانش بنهان كرد وبن آنـ آنكه به جيزى توجه كند، از از اتاق

او اكنون دقيقاً مىدانست كه ديدارهاى سرى جگونه انجام مىشود و جڭونه بداند كه آيا تحت نظراست ياست يانه. او اكنون انسان ديگرى است غير اسيراز آن كسى كه روزى در اواخرسال $199 \wedge$

 اندازه سخت و ناهموار باشد؟!...















 كارمند هتل بسيار سرد از او استقبال كرد. او مطمئن بود اين برخورد سرد با
rll I اشكد I I

بردن نام آبراهام رخت مى وبندد، أما وقتى پاسخ كارمند را شنيد، رنگش بريد.
مرد با سردى و تكبربسيار گفت:

- ما كسى با اين اسمب نداريم!

الشوان با اطمينان بسيار گفت:

- اتاقَ بد نام جمعه الشوان رزين رورو شده است؟

كارمند برگه هاى روبه رويش رازير
و گفت: رزروى به اين نام انجام نشده انـئ
 آب شده بود و آرزوهايش هم برباد ريا رفته بود. آنها از از او جه مـي احساس مىكرد در فضا معلق مانده است. مانند يح گَدا درا در برابر آن مرد
 نداشت. از كارمند خواست تا اتاق برايش رزير


آن كارمند آلملنى با وقاحت كفت:

- تمام هتل هاى شهر پراست!

 اشاره كرد. الشوان كيف را آن جا گذاشا خيابان هاى شهربد راه افتاد. او نعىدانست بايد به كجا برود!...


 اين كار از هتل خارج شد، ساعت دقيقاً نه را نشان مىدياد واد ماشينى كرايه

كرد و از راننده خواست تا او را به يكى از فوارههاى زيبای














 ويك نوشيدنى ديگرخواست. يس ازا آن رو به كارد و جنگال كار را الجام داد هيجكس نيد نياند حسابش را ريراخت وازآآنجا رفت!...

الشوان در خيابانهاى بندر برمِن قدم مىزد. به خود بود كه آمد، ساعت

 همينطور بود. با شرمندگى جلو رفت واز كاريارمند جديد دربارهُ آبراهام ثرسيد.

I I Ir I

قلبش با اميد مىتبيد. كارمند همين كه اسم آبراهام را شنيد، لبخند روى
لبانش نشست و گفت:

- جند دقيقه ييش دربارهُ شما يرسيد. مخرشما آقاى جمعه الشوان نيستيد؟!
 تأييد تكان داد. كارمند دوباره گفت: - ايشان اتاقشان رادر اختيار شما قرار ميدن. يكى اتاق هم بـ به نام خود شما رزرو شده! خستگى او را از با انداخته بود. مدت زيادى را در خيابانها برسه زده بود. خرسـيد:
ـ الآن ميتوغ به اتاق خودم برم؟!

كارمند، خدمتكار جوان و خوشروى هتل را صدا زد و او هم به سرعت خودش را رساند:

- آقاى الشوان رو تا اتاق شماره 19 همراهى كن !
 دوخته شده بود كه وسايلش به طور خدر خجالت آلورى از آن بيرون زده بود.
 نتوانست ناراحتىاش را از آن بنهان كند، هر هر جند بـد به ظاند

 و كيف را درون اتاق گذاشت و بدون اينكه منتظر انعام باند از آن آنا رفت الشوان در را بست و با شگفتى در وسط اتاق ايستاد. باوركردنى نبود. جند

 آمد، به سمت تلفن رفت و شمارُّ صفررا گُرفت، الشوان به كسى كـي كه گوشى را

برداشت كفت: اشتباهى رخ داده است و مطمثناً اين اتاق، اتاق او نيست. كارمند از او يرسيد: - مكرشما در اتاق شمارةُ 14 نيستيد؟! -

- خوب اتاق شما همونه! ـ ــ اما اين اتاق كاملاً خاليه!
يس از يك دقيقه، كارمند ديگرى در اتاق الق را كوبيد. الشوان در را را برايش باز كرد و به اتاق خالى ازوسايل اشاره كرد: - من كجا بخوابم!

كارمند لبخندى زد و وبه سمت تابلويى رفت كه براز كليد بود بود. كليدها را بيكى






 كليد به جاى خودشان بازمىگشتند...

او در اين بنج سال انسان ديگرى شده بود. واقعاً خيلى تغيير كرده بود. حالا


 بود كه از رئس زكريا گُرفته بود. اميد براى به دست آوردن دستگاه فرينا فرستنده؛

I اشكدشمن IS I I

دستگاه فرستندهُ نفرين شدهاى كه به خاطرآن جانش را كف دستش گرفته
 جنگ بنهان دراين دنياى يخفى به شدت در جريان بود، ولى قلى قلب او سرشار از آرامشثى ناشناخته بود. وقتى سامى به او گفت كه فردا صبح، با هم سفر خواهند كرد، يكـباره خشم

در وجودش شعلدور شد:

- توبه من جيكار دارى؟ خودت تنهاليى برو!

- فرض كن يكى مصرى توى فرودگاه باشد و من رو همراه تو بيبنه، با خودش جی ميگذ؟
موقعيت عجبيى بود. به احتمال زياد افسر اطلاعاعات اسرائيل در تنگنا قرار



 سوارشدن به هواييما، آن هم همراه با يكى افسر اطلاعاعات اسرائير ائيل به مقصد
 هدف مستقل بود. سامى المصرى به او خبر درداد كه يكى اتاق براي برايش در هر هتل




 - به من بگو سامى، بڭو كه من فردا صبح به تل آويو سفرميكنم!

$$
\begin{aligned}
& \text { - بله، جمعه؛ } \\
& \text { الشوان با برخاش درصورتش كفت: } \\
& \text { - جطوراين حرف رو ميزنى؟ } \\
& \text { سامى غضبناك به او نگاه كرد. الشوان دوباره فرياد زد: } \\
& \text { - جطور به اين سفربرم؟ }
\end{aligned}
$$


 گريع، بدون كلاه، بدون ريش؟
افسراطل(عات اسرائيل مى خواست حرفى بزند كه الشوان دستهايش رابه
هم كوبيد:


 يك مصرى با يك هوابيماى اسرائيلى مسافرت ميكنه؟

 حال اين افسر را بگيرد و او را تحقيركند... سامى المصرى از از او يرسيد كه جه
 - براى من يك ريش و يك كلاه بيدا كن ... و هر جيزى كه با اون بتونم جهرْام رو تغييربدم، همين!
وقتى افسربيجاره از اتاق بيرون مىرفت، الشوان او را اصدا زد و و هشدار دادر:

 از خنده منفجر شد. خندهاش يك خندهُ عادى نبود. براى خند موضوع

IV IV I I

مى خنديد. اگراو به وظيفهاش عمل مىكرد، ديگرهيّ جيزى در اين دنيا

 افسراطلاعات اسرائيل، نمىتواند كلاه و ريش بخرد . آن روز يكشنبد بود و وهرئ مغازهها تعطيل بودند! ...

ساعت كمى از سه صبح گذشته بود. الشوان كه دررختخواب راحت و ونرمش


تخت نشسته بود. الشوان هرسيد:
ـ آقا، شما كجايـيد؟!

آبراهام به خاطر بيش آمد كارى غيرمنتظره عذرخواهى كرد. هـجرنين برایى


 آبراهام با جشمش اشاره كرد و با آسودگى گفت: - فردا يه فكرى براى همه جيزميكنيم! إي


- بعد از اين سفرطولانى و قبل از برگشتن به مصر، نياز به يه مرخصى

دارى!











 دوستانه گذشت. حند كيلومترقبل ازآٓنكه به هامبورگ برسند، آبراها او كرد و كفت: - سه روز مرخصى دارى و بعد از اون به قاهره ثرواز ميكنى تا يك كار سخت رو شروع كنى !

- نيازى به مرخصى ندارم، همين حالا ميخوام به بهي مصربرم!










 به يكى ازاين دو نشانى بفرست.


## | اشك دشمن Iq

- توى تلگراف جی بنويسم!
- فقط بنويس: بمعه به فلان شهر در فلان كنور رسيد و در فلان هتل اقامت دارد؛ فقط همين!
- بعدش؟
- نايندهُ شركت حداكثرتا فرداى اون روز با توتاس ميگيره.
ـ اسمش جيه؟
- جك!
- هريشه؟
ـ هميشه!

جلوى هتل قبل ازاين كه الشوان از ماشين بياده شود، آبراهام گفت:
 سه روز بعد، بمعه الشوان از شرّكيف قديمىاش ريار راحي

 الشوان هم نیىدانست كه اين آخرينثبارى است كه آبراهام را مىبيند!....

صبح از راه رسيد. الشوان نفهميد كِى صبح شد. لـظات بات با سرعتى ترسآور مىگذشت. بارانى كه از شب كذشته میى باريد، هنوز







- یس كلاه كو؟
الشوان اين را گفت واو جواب داد:
- جيزى بيدا نكردم، امروز يكشنبه است!
- ريش كو؟
- اون هم بيدا نكردم!
- خوب من هم هيججا نيرم• سامى المصرى با وحشت فرياد زد. معلوم بود كه او احساس مىكرد در دام افتاده است:
- جطور نيرى، توى خانه همه منتظرتو هستن؟!



 از اراه رفتنش بود: - توبگو، من جيكار كنم؟! - از همالها برام كلاه بخر. اگه قيمت كلاه يكى دلاره، تو به صاحبش ده دلاربده!
سامى المصرى جارْاى جزالطاعت نداشت!
 وجودش را گرفته بود. سرشار از احساس برّ برّرى بود، اما اما از اين تعجب

 رودهبرشد. سامى از خندههاى او تعجب كرد و علت آن را برسيد. الشوان گفت:

I اشك دشمن I I I

- باور كردى؟!... كدوم آدم باشخصيتى كلاه مالها رو سرش ميكنه؟...

بـى خيال بابا... سرِكارى!
 رويارويى با مرگ آماده است. بالتويش را روى كتفش كذاشت و و ونگاه كوتاهى

به آيينه انداخت و كيفش را برداشت و كفت:

- بريم!

سامى المصرى دستش را دراز كرد. يكى گذرنامه اسرائيلى در دستش بود ورد الشوان بدون آنكه به گذرنامه نگاه كند، آن را درون جيبش - يعنى من از اين به بعد يعقوب منصور هستم؟ بـي

 در فرودكاه زوريخ يكى از افراد كادر ثرواز شركت العال به مقصد تلآوريو بار با احترام بسيار به سمت بمعه الشوان آمد و يرسيد:

- مستريعقوب منصور؟!
- بله، خودم هستم. ـ لطفاً گذرنامه؛

 مىتييد و نفسهابش به شماره افتاده بود. مرد دو دقيقه نابديد شد و و تمام اقدامات لازم راانجام داده بود: - از اين طرف قربان!
 الشوان از يلههاى هوإيبما بالا مىرفت. او اولين سرنشيّ بر بود به قسمت درجه يكى برد. درتّام مسيراو تنها مسافردرجه يك يرواز يون بود. او


## I I I I I I I

درتّام مسير، جزميهـاندارى كه فقط ازاو بذيرايى مىكرد، هيج فرد ديگى رانديد.
موتورهاى هوايبيا روشن شد. الشوان از بنجره بد بيرون نگاه كرد.

 اين شركت به مقصد تلآويورا خوش آمد بكويد ... هوابيما تا ارتفاع ... الشوان ديگرجيزى نشنيد!
[فصلى, یانزدهم]






يك مسيرروشن مىرساند!





 برايش تبديل به يك مشكل شده بود.






 كادر، مانند مسافران ويرّه رفتار مىكردا







 در گوشهاى از اين كرئ خاكى اقدا الدامات او او را زيرنظر دارد و منتظرنتيجهُ اين ريسك جنونآآميزاوست...



 با اشتياق فراوان بد فاطمه مىانديشيد، اما حالا او به جز جا واطمه ،فرزندى هـم

ITA I اشك دشمن I

در راه داشت. رؤياليى كه تحققش نزديك بود. آيا فاطمه نامه را يـش از موعد
گُشوده است؟
او هرگزاين كار غنىكند. اما حتى اين اطمينان مانع از از آن غنىشود كه نگارانى،
 است. او در هوإيـيما بود. تصويرى از از فاطمه راد ادر ار خيا






 دوباره توبدكار واستغفار برلب به زندگى باز خواهد گشت




 مىرسد يا روزى خواهد رسيد كه او دوباره به مصر بازگردد و دوباره همان الشوانى شود كه مىشناخت بـي سرش را به بشتى صندلى جسباند و بازگشت روزگار را جستجو كرد...
 آبراهام را ترك كرده بود، ذهنش راحتر دريكر كار مىكرد. حالا او برسر جندراهى

ايستاده بود؛ يول، مقام، آبرو، دلارو كسانى كه تا حالا حتى يكى كلمه به او

 جيزى جز اطلاعات كشتىهاى غرقشرد




 و خداوند هم جنگ را از اهالي سونز دور دور كند! از خارج، جند قرش به هرياه آورده بود. او به خـو خود




 در آينده درآمد بيشترى به دست آورد!





را غخواهد آزرد وبا توكل به خدا دكداش را باز خواهد كرد!

وقتى حرخ هوإيـما به زمين فرودگاه بينا المللى قاهره بوسه زدر، قلب او از ازهم تيبد

I I I I I I

و هراه با تكان هاى هوإييماى غوليـيكربه لرزش درآمد. وقتى روى پلههایى
 از يشت ثردهُ اشكَ، مواج و و درهم به نظرمىرسيد. فرودگاه تاريك بود!




 دردناك وسط فرودگاه و اقدامات سختگيريانه و جنَّى كه در در آن شكست

 جگونه مىتواند حتى اگراز گرسنگى هم بيرد، به آن ها خار خيانت كند؟! خاطراتش دوباره در ذهنش تداعى شد... جوليا، مارى و گفتگوى عبرى ورى و و


كشتى هاى غرقشده!
ساعت از دو نيمهشب گذشته بود كه تشريفات فرودگاه به پايان رسيد. از فرودگاه بيرون رفت و وارد ميدان شد. تا نزديكترين تاكسى ثياده رفت و سوار آن شد.

- رسيدن به خيرقربان!
- منون آقا، سلامت باشيد! - خدا حفظتان كند!
 اوضاع آن مىيرسيد، شايد باسخى براى سؤالهايش مىيافت!
- جه خبراز اوضاع كشور....

جادهُ فرودگاه به شهرتاريك بود و وراز - قربان، ظاهراً خيلى وقت در غربت تشريف داشتيد - هشت ماه!


 الشوان خودش با حقيقت روبدرو شود. ماشين از خيابان ها ها
 فاتحهاى براى فرزند رسول خدا خواند. ماشين بس از از آن به سمت خيابان الأزهر رفت وبه سمت جب بيحيديد و وارد خيابان وب زوئيه شد! - جرا شهرتاريكه؟
 كه مردم در لنت هاى دنيا زندگى مىكردند ورد و حالا... ماشين در منطقئ الزمالكى وارد شد و از روى بل كذشت و وارد بايبي شهرشد - همين جا... لطفاً نكه دارا!

فاطمه در را باز كرد و وحشت سرابايش را كرفت: - تو كى هستى؟! - من كىىآ؟؟... عقلت سرجاشـي؟ صداى جيغ براز اشتياق وبىتابى و رنج را شنيد: - جمعه!

صداى فرياد مادرش نيزاز داخل خانه بلند شد:

- جمعه!

دصطفى از خوابش بريد و با شگفتى جشمانش رامىفشرد:

## | اشك دشمن I I

$$
\begin{aligned}
& \text { ! } \\
& \text { آغوش ها و اشتياقها او را در بر گرفتند و اشكهها سرازيرشد. } \\
& \text { - فاطمه من رو نشناختى! } \\
& \text { ! } \\
& \text { - حطور؟! }
\end{aligned}
$$

غنىدانست كه سى كيلو از وزنش كاسته شده است و از يك مرد به يك اسكلت تبديل شده است. او نیىدانست كه حيزهاى بسيارى را از دست داده تا مقدارى پول براى گذران جند ماه زندگى به دست بياورد! مادرش و مصطفى به رختخواب برگّشتند و فاطمه در كنارش ماند - جَعه، جی شده!

- هيحى، سلامتى تو فاطمه! - دارى يه چيزيى رو از من قايم ميكنى؟ ! - بذار يك كم بغوابمَ، فردا صبح كار مهمى دارم كه بايد انجام بِدم! سرش را روى بالش گذاشت، اما اصلًا خوابش نبرد. فردای آن روز وقتى سوار تاكسى شد، نمىدانست به كجا مىروْد. راننده حركت كرد و گفت: - كجا قربان؟ _ اطلاعات
راننده با ترس و وحشت نگاهى به او انداخت ـ الشوان دوباره از او يرسيد: - تو ميدونى سازمان اطلاعات كجاست؟! - منطقه القبه است قربان! - خب برو همون جا!...

لامب كمربندها را ببنديد در كنار لامب سيخار نكشيد روشن شد. صداى ميهماندار هوآيما را شنيد كه اعلام مىكرد:
-

- خانزها، آقايان! هم اكنون برفراز فرودگاه اللد هستيم!...
 صندلىاى كه رويش نشسته بود. يكـ نفس عميق كشيد و از ميههماندار يكى نوشيدنى خواست. ميهماندار نوشيدنى را برايش آورد و او هم يكباره
آن را سركشيد!...

وقتى الشوان جلوى ساختمان اطلاعات از تاكسى يـياده شد، ترسى عجيب





اتفاقى نيفتاده است.
اين اولين بارى نبود كه اين فكرها به ذهنش مىرسيد. به جب و راستش


 غرق در ردزو راز بود.


 استقبال او آمد: - قربان؟!

- مىتونز با بكى از مسنولان ديدار كنم! مرد در جشمانش دقيق شد. جمعه ازترس خشكش زير زيه بود.

I اشك دشمن I I I

- اسم حضرتعالى؟ - جمعه الشوان!
- اسم كامل لطفاً!
- جتعه عبدالغنى الشوان! - كارت شناسايى داريد؟

الشوان كارت شناسايى خودش را را به او داد. مرد نگاهى به كارت او او انداخت و كمربندش را كه يك هفت تيربد آن بسته بود، مرتب كرد: - بفرماينيد مرد به اتاق شيشهاى برگُشت و الشوان بشت سراو وارد آن شد. وسط اتاق ايستاد. نگهبان به صندلى اشاره كرد و او هم بم بـمعططلى روى آن نشست.
 سكوت و آرامش در اتاق حاكم بود. مرد شمارهاى را گرفت و ور صحبت كرد ورد او محرمانه صحبت نیىكرد، ولى باصد
 سرعت حركت كرد و گوشى را گذانشت و كارت را در كشوى يكـ ميزكوجى

گذاشت!


 نگهبان جديد به سمت الشوان رفت و گفت:

ـ لطفاً همراه من بيايبدا
الشوان در آن لـظات كاملاً بشيمان شده بود. ترسيده بود. بخصوصاً اينكه



از گل جيزى مىفهمند؟ اين سوالى بود كه از خودش برسيد! از بيـيادهرووسط











 انگار در يك شهر رؤيايلى بود...



را دراز كرد:

- خوش آمدى.

الشوان با او دست داد و به سمت نگهبانى كه به هراهر اهش آمده بود برگشت،



 مرد كجل گوشى را گذاشت، لبخند زد و رو به الشوان گفت:

## I اشك دشمن I I

- خدا رو شكربه سلامت از سفربرگشتيد!




 - جناب جمعه، بفرماييد!

 مبل، ديوار و حتى تلفنى كه شكل عجبيى داشت. - جي ميخورى؟ دي

الشوان با ترس به مرد بىمو رو كرد و گفت: - بله؟ بـ

لبخند مرد عميقترشد و برخندهُ جشمهايش افزود.

- جاى يا قهوه؟!
- جای

الشوان از روى عادت اين جواب رادادي

- نيخواى جيز ديگهاى برايت بيارم؟
- نه، فقط جاى!
- جند لـظظه!


 با جشمانش به اطراف نگاه كرد، الما جيزى جز ميزخاكسترى، صندلىهالى

خاكسترى و ديوارهاى خاكسترى نديد. جشمانش تا تام آن جا را زا زيرو رو كرد
 روى ديوار حركت كرد و عكس رئيس بمهور را ديد. جمعه الشوان از جا هر اريد! او از جا يريد. انگار مى انواست باصي باصاحب عكس صحبت كند واز او كمك

 ناكهان خودش را دريافت كه با عكس سخن مى كويد و با صداى بلند به او مىگويد:



كشور خودم هستم وتو اين رو ميدانى !








بازگشته و قبل از بيست و جهار ساعت خودش را با به آن جا آ رسانده بود!

 ولبخند به او نگاه مىكرد. يك سينى با يكى ليوان جاى در در دست داشت ـ آقاى جمعه، گفتم خودم براى شما جايِى بيارَم!

## I اشكـ دشمن I I

جمعه بد سمت او رفت تاليوان جايى رابگيرد و گفت: - خيلى ممنون !

- خدا را شكربه سلامت از سفربرگشتشيد!







 اگرآن لبخند نباشد، وحشت تمام وجود هر كسى را كه به اين مرد بـن برئرد، فرا خواهد گرفت! ناكهان در باز شد...
جمعه نگاهى به در انداخت. ليوان جائ از دستش بر برزين افتاد، شكست و
 - جطورى بمعه؟!

كسى كه روبهرويش ايستاده بود، آخرين كسى بود كه انتظارش را آ داشت در



 او رااز تصميمش منصرف كند!
جهعه دستياجه شد. ته دلش خالى شده بود. نىتوانست باور كند كه اين
 ندارد، همان رئيس زكريابي است كـي كه در يونان ديان ديده بود؟!
 كه رئيس زكريا دستش را به سوى او دراز كرده بود. او دستش را با با اشتياق فشرد و اشكـ در جشمانش حلقد زد: - جطورى رئيس زريك

بس از آن كه رئيس زكريا با او دست داد، در را باز كرد و باصداى بسيار آهسته صدا زد:

جمعه تعجب كرد. اگردر همان اتاق نبود جيزى نمىشنيد، اما جند ثا ثانيه بعد يك جوان با لباسهاى خاكسترى آمد:

- بله قربان!
- ليوان ازدست برادر بجمه افتاد!
- جشم قربان!

جوان نابديد شد. زكريا به الشوان نگاه كرد، لبخند تَام صورتش را گُرفته بود:

- جه خبر؟

الشوان شروع به صحبت كرد. كلمات براى خارجشدن از دهانش ازيكديگر
سبقت مىگرَفتند:

- من ديشب ساعت دو نيمهشب رسيدم، جند ساعت خوابيدم، ون ولى ديگه نتونستم تحمل كنم، كفتم بيام و اتفاقاتى رو كه افتاده اطلاع بدم! - من مطمثن بودم كه اين كار رو ميكنى ! وقتى عوض براى تيز كردن اتاق آمد، حرفـه ها صحبتها شروع شد واينبار بمعه هيرسيد: - قربان، نما كفتيد كه ميدونستيد من اين كار رو ميكنم؟

ITV I اشك دشمن I
-

- معنايش اينه كه شما همه حيزرو ميدونيد!

زكريا نگاهى براز سرزنش به او انداخت. بمعه آن آن زمانى را به خا خاطر آ آورد
 حرفها و ونصيحتهايش او را ناديده گرفته بود. لبخند از روى خهرهاش نا نابديد شد و با جهرها اقي افتاده گفت:

- حق با تو بود زكريا. توبه من هشدار دار دادى، اما من قبول نكردرم!
- گذشتهها گذشته. بايد امروز رو قدر بدونيم!
 و جمعه همهُ داستانش را براى او تعريف كرد، اززمانى كه كه آتن را تركى كرده برد بود








گوثى را برداشت وتماس گرفت. جمعه نزديكى بود عقل از سرش بيرد! رئيس زكريا جلوى جشمانش با تلفن



رسيد و گوشى را روى تلفن گذاشت. به سمت جمعه برگشت و ورسيد: - جاى ميخورى؟ الشوان هم خذيرفت. زكريا دو ليوان جاى سفارش داد و دربارء: بعضى از

جيزهاليى كه بجعه كفته بود، با او صحبت كرد:

- اين جوليا، موهاش جه رنگّى بود؟!
- بلوند بود رئيس زكريا

- حتماً موهاش رو رنع كردها
- قربان، شما اون رو ميشناسيد؟!




 زكريا برسيد:
- اين جَك نيست؟

قلب الشوان به شدت مىتيبد. نفس هايش نه تنها به شماره افتاده بود، بلكه ديگربند آمده بود. عكس جكى روى ميز بود. جمعه سرش را بلند كرد و بد رئبس زكريا گفت:

- بله قربان، خودشه!

درآن لـظذه الشوان احساس كرد سرش كيج ميروده ا اكنون او اشتياق فراواوانى داشت تا بكريد. به رئيس زكريا نگاه كرد. او سيگارى را آتش مىزد ولبيخند همحنان برروى لبش نشسته بود!...

ديدارش با رئيس زكريا در ساختمان مركزى اطلاعات مصر، او را به آنجانيى رساند كه اكنون در آن به سرمىبرد. درب جلويى و يختص ميههانان ويرُ

I اشك دشمن I I

هوابيما باز شد و هيج سرنشين ديگرى غيراز الشوان در آن قسمت هوإيما حضور نداشت!
 در انتظارش بود. كنار ماشين جهار نفر ايستاده بودند كه الشوان هيان هيجيكـ از آنها را بيش از آن نديده بود
 وقتى از پلكان پايين مى آمد، سه نفربه سمت او آمدند. او فهميد كه نفر جهارم

راننده است.
نفراول جهرُ سفيد، نُر و گشاده داشت. روى سرش يكى ازي از همان كلاههاى





 آنها در صندلى عقب نشست وبس از او الشوان سوار ماشين شد و وبه دنبال



 كه كلاه برسرداشت صحبت كرد: - جطورى جتعه؟! - خدا رو شكا - خانم جطوره!

> - خوبه!

- حال مادر حطوره؟! - مريضه، هرروز بايد بره دكتر! مرد خوش جهره نفسى كشيد و گفت: - خيلى وقته نامه نيفرستى برادر بجعه ! - حطور؟ من فقط يك هفته است كه نامه نداد مادم
بازى دوباره شروع شده بود.

ـ آخرين لطيفهاى كه در مصرشنيدى جیى بود؟!
الشوان خنديد و گفت:
ـ همراهت پول دارى؟

- م معلومه!

همه از خنده منفجرشدند. خنده ابرسنگينِ نگراني كشنده راازروى سينه|ش
 از ماشين پياده شد و يك سبد هراز غذا با خودش آورد. الشوان غذا خورد از شدت گرسنگى خودش تعجب كرد. يك لطيفه گفت و همه خنديدند. لطينهأى ديگرگفت و پنجاه دلاراز آن ها گرفت. متدين پرسيد: - شنيديم كه دولت كغازهات رو گرفته؟ - به خاطركمكهاى دولتى. خدا خونهخرابششون كنه! - مطمئنى به خاطر اون بوده!

- اگه به خاطرمسائل اقتصادى نبود كه من اينج با نبودم؟
 ذهنش حاضرو آماده و هوشيار مى بود و هيج حرفى را ازآن جه كفته مى شود،


IFI I اشك دشمن I

كشور و كمكها هاى دولتى پرسيدند واز مردم• - مردم؟ اونها از خوشحالى بالى بال درآوردن! - معلومه - اكثه معلومه بس داريد من رو مسخره ميكنين!






 فهميدين؟! ايننها رو گفتم تا از اين به بعد با بم بم با با براحت صحبت كنيم!
الشوان اين را كفت و زد زيرگريه!
خودش بيش از همه از گريههايش تشاين

 ساكت بودند تا اين كه ماشين توقف كرد. جلوى يكى ساختمان اريان در يكى از از
 خيابان شهر به شمار رود. كردش در خيابان ديزنجوف دقيقأ حركت در دايرةٔ مرگ بود. اين خيابان تجارى به درياى مديترانه مىرسد. سه هفته رهگذران از آن جا مى و بمعه الشوان به تنهايى رنج جانكندن در ميان فشار زبانه هاى بازجوينى ور ور

كفتگوى آن دو بسيار كوتاه بود. كفتكوبى صريح و روشن. گفتگوى رئيس




 سوئزنشسته است.

- موضوع بسيار سادهتراز اون جيزيه كه تصور ميكنى. اون جيزى كه هـ ما از توميخوايم سكوته ... ميتونى سكوت كنى ؟
- حتماً!
- نه، اينطورى نيشه! بايد خوب فكر كنى ... نبايد هيجكس جيزى بدونه ، نه همسرو نه حتى نزديكترين افراد به تو!

$$
\begin{aligned}
& \text { - جشم! } \\
& \text { - بمعه! عجله نكن و خوب فكركن! } \\
& \text { - جشم، قربان! } \\
& \text { اودرآن زمان كاملاً هيجانزده شده بود. رئيس زكريا با باو جه كرد كاره بود؟ }
\end{aligned}
$$

 برمى گردم وتوهم تا اون وقت، داستان رو برام بنويس! - كدوم داستان؟! - همين داستانى كه براى من تعريف كردى إ - خب من همهاش رو براتون تعريف كردمب - وِلش كن ! همهاش رو بنويس، با جزئبات هم بنويس. نوشتن باعث

IFY I اشكـ دشمن I

ميشه فكر كنى و جيزى رو كه مككنه موقع كفتن فراموش كرده باشى، به يادت بيارى!
جمعه جند ثانيه ساكت شد و وققى خواست حرف بزيند، زكريا ادامه داد:


جيزى براى توبى إرزش باشه، ولى براى ما خيلى مهم باشه!

- جشم رئيس زكريا!

رئيس زكريا دوباره كفت:
ـ اكذه جانى يا قهوه خواستى، اين زنگ رو فشار بـار بده تاعوض فوراً برايت بياره!
ـ اكه شكرتوم شد جی؟
 داستان خودش را تعريف مىكرد وعوض برای آن ها جا جاى مى آوردد، يكـباربه





او آرزوى توفيق كرد و رفت!


 - رئيس زكريا اين رو براى شما فرستاده !
 - جيزى ميخواستيد قربان؟! - اينجا هم المش رئيس زكرياست؟!

## I I IFFf

عوض خنديد و هتعه هم همراه او خنديد، اما هيجكاه اين مونا موضوع را اتا امروز فراموش نكرده است. او در اين بنج سال بسيار كوشيد تا تا اسم واقعى رئيس زكريا را بداند، ولى فايدهاهى نداشت!

## [فملل شانزدهمم]

وقتى بمعه الشوان از سازمان اطلاعات مصر بيرون مى آمد، كاملآتغييركرده


 الشوان از كنار آن مرد كحل رد شد و فرياد كشيد و به او سلام كرد و او هم جوابش را داد.
زمالنى كه رئيس زكريا به اتاق بركّشت، الشُوان داشت نوشتهاش را برا به بايان



 آيا حق دارد اين بولها را وا نگه دارد يا اينكه بايد آي آن ها با را به ميهن بازيُرداند.


اما همهن كد از صندلى خودش بلند شد، زكريا انگار كه جيزى را به ياد آورده باشد، بلند گفت: - تا يادم نرفته!

جس از اين حرف زكريا، الشوان سرجايش ثابت مانت ماند. زكريا به گوشُٔ اتاق

 مجى توى دستش بود. بجعه تا ساعت را ديد، فرياد شادى و شگڭفت سرداد. رئيس زكريا گُت:

- فكرميكنم تو ييش ما يكى امانت دارى !

 خاطرات در ذهنش زنده شد واحسان دراسات، دروان درون سينهاش فوران كرد. جمعه

ديد دستش با ساعت مى لزرد. - جمعه جیى شده!

خواست تا بااحساساتش كناربيايد، اما يول ساعت رابه خاطرآورد. دستش
 - دارى جيكار ميكنى؟ بـا

ـ ا امانتم رو؟

- بله... تول ساعت!
...oا -
زكريا اين را كفت و با لبخند جانهاش را خاراراند. جععه از همان كوديكى
 اسكناسهاليى را از جيبش بيرون آورد و شروع به شمردن كرد:


## YFV I اشك دشمن I

- يول مصرى ميخواى يا خارجى، رئيس زكريا!
- هيجكدوم ! اگه من اون يول رو داده بودم، شايد از تو يس ميگرپفتم! . جمعه با تعجب به او نگاه كرد و هرسيد: - يس كى پول ساعت رو داده؟! - مصر!
 از درون مى لرزد. احساس كرد زلزلهاى او را بـى رمانه مى لرزاند. احساس كر كرد
 قلبش باعشق به كشور جنان مىتِد كه پيش از اين جنين نیىتيـيد. از ميان
 موجدار رئيس زكريا با لبخند مىدرخشيد. بمعه در آن لـظات احسا كه براى اولين بار از زمانى كه به دنيا آمده است، تنها نيست. ديگريس از آن
 او هم اشكهايش كه صورتش را خيس كرده بود، باك كرد! ـ كار ديگهاى قربان !
ـ الشوان، اسمم من رئيس زكريا است!
جمعd لبخند زد. او ديكرآرام شده بود و ساعت مهحى را هم به دستش بسته

$$
\begin{aligned}
& \text { بود. گفت: } \\
& \text { - يولها! } \\
& \text { - يولها حی؟! } \\
& \text { - يولهايى كه از جوليا و آبراهام گرفتم؟! } \\
& \text { - جی شده؟! } \\
& \text { - مى خواستم بـرسم كه ... }
\end{aligned}
$$

جععه ادامه نداد. نیددانست چه مىگويد. در تنگنا قرار گرفته بود، اما لبخند

I I IFA

زكريا او راآرام كرد. او دستش را به سوى جمعه دراز كرد و جمعه هم با گرمى
دستش را فشرد.


- اكه بخواهم شما رو بيبنم؟!
- من هروقت با تو كار داشته باشم، باهات تماس ميگيرم!

جمعه با لجاجت برسيد:

 - هميشه من با توتماس ميخيرم!
.معه الشوان سوار تاكسى شد و به خانه برگشت. او و در مسيرناگّهان متوجه احساس عجيبى در خودش شد. او وقتى وارد اين ساختمان اري شدت احساس تنهايى مىكرد، اما حالا اظمينان دارد كه بشتيبان دارد دارد و با

يك ملت بيوند خورده است!









 مانند آن بود كه هنوز جهار ساعت هم از زمانى كه به آن ساختمان مرموز در

## FF9 I اشكـ دشمن I

منطقه القبه رفته، نگذشته بود. اكرديدارِ آن روز با رئبس زكريا نبود، او اكنون اينججا نايستاده بود...

او حالا از بشت بنجرهاى شيشهاى به يكى از مشهورترين خيابانهان الى
 زده بود و همه هيز آن را ديده بود.
 نزادهاى بسيارى در آن رفتوآمد دارند. فساد در در آن بيداد مىكند و وران جاراغها تا سبيدهدم روشن است.








 خوش آمد گفت:

- خوشاومدى جهعه! به خانه خوش اومدى ... به اسرائيل خوش اومد اومى!

 بدن متدين از خنده مىلرزيد و الشوان هـرجنان با اشتيان اشتياق به سروان مىنگريست. متدين گفت: رئيس سازمان، مستر دَنى، دوست دارد ارد تو را
 به داخل اتاق برگشت. سروان لبخند زد. او هم لبخند زد و كفت: - ها ما حاضره؟
 تعجب به او خيره شده بود، براى همين به او او كفت:


 بود. آنجا يك آيارتمان نبود، يكى از شاهكارها

 به سوى او آمد و گفت: - هام حاضر امره!

لبخندى زد ودر گوشش گفت:

- دوش ميكيرم و ميآم با توميجنگم! و سبس خنديد. افسرهم خنديد وقتى زيردوش رفت، همئ گذشته رابه خاطرآورد...

اينكه جڭونه رئسس زكريا را بس از جهار ماه روبهرويش مى موديد و اينكه
 جگونه خودش را در ساحل نيل ديد كه در ماشين نشسته است. هيجكدام رانمىداند...
اوايل الشوان گاهى دجار سركيجه مىشد. صبح درون خانهاش بود و شب بدون هيج هماهنگى درنمالىترين نقطهُ اروبا يا جا جنوبى ترين نقطئ مصر. رئيس
ral I I I I

زكريا دربارءُ هرموضوعى با او صحبت مىكرد. دربارءُ تجارت، معامله هايش



 يكى ماشين بخرد. مدلى را انتخاب كري كرد، اما رئيس زكريا ويا به او او نصيحت كرد

 بستنى فروش ايستاد. رئيس زكريا به سمت او برگشت و و گفت:

- مشكلى نيست فردا صبح برى مسافرت؟

الشوان روى صندلى جابهجا شد. قلبش بد شدت تي تيبد و جور جوابى نداد.



- ميدوغ موضوع به اين راحتىها نيست!

نگاههايشان به هم ثيوند خورد، رُيس زير زيريا ادامه دادي:

- ميدوغ مشكلات زيادى هم وجود داره!

جمعه خودش را بجع و جور كرد و بلند گفت:
 - غصه الونها رانخور!
-

- بى خيال! !
...
- همه جيزآماده است!

$$
\begin{aligned}
& \text { رئيس زكريا حرفش را قطع كرد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زكريا دوباره حرفش را قطع كرد: }
\end{aligned}
$$

- آدرسى كه براى لندن بود، به اسم فردى به به نام عحمد سليم بود، آره؟!

مغز بمعه سوت كشيد. آرام گفت:

- فكرميكنم همين بود!
- اينجورى خوب نيست!

جهع با تعجب به او نگاه كرد. در آن لـظظات احساس می يكرد كه دقيقاً درون يكى تونل تاريك راه مىرود. خواست حرفى بزند، ولى ترس او او ا فراكرفت. زكريا ادامه داد:

- نبايد هيج جيزى رو فراموش كنى!

اين اولين درس بود. بلند گفت:

- دست خودم نيست!
- اين اشتباهه!
- خوب، جطورى؟!
- هر جيزى باترين شدنيني!

- قربان، از من ميخواى جيكا جيكار كنم؟!
- همون كارى كه اونها ها از تو خواستن إ
- اونها به من كفتن وقتى آماده شدى انـ، براى ما ما بنويس! - خوب، همين... براشون بنويس! - جی بنويسم؟!

I اشك دشمن I I

- به اونها بكو تا يه بليت ايتاليا برايت بفرستن، جون هول ندارى و به

بول هم نياز دارى!
جمعه هم اين نامه را نوشت. نامه را نوشت و و به صندوق بستى انداخت







 را در كنار رود و در محل آبريزآن به خليج ديدهانـي


شركت جديدش به آن ها مى كفته است








 اينطور نيست، يس جرا مىخواهد در بندرى كه از دو سال يـش كشتيرانى
 دوباره كِى زندگى به بندر برمیگگردی؟!




 شركت در قاهره دريافت كند
 كه جگونه گوش كند و جگونه به ذهن بـن بسبارد. او همجنينين آموخته بود
 مىدانست كه به مسافرت مىرود تا با يك افسر اطلاعكاتى اسرائيل ملاقات

 و ورودى جنوب كانال را برايش گڭته بود. دهان الشوان از تعجب باز مانده

بود. رئيس زكريا برسيد:
ـ الشوان، جی شده؟!

- تو ميخواى من اينها رو به اونها بگ؟؟
- جرانَگی؟؟

و بعد رئيس زكريا از او خواست هر جه اسرائيلى ائلىا از او خواستهانـياند را دقيقاً

 اطل(عالىى را در اختيارش كذاشته بود كه فكرش را هم غیىردي. جتعه با حالتى هيروزمندانه گفت:
rad I اشك دشمن I

- رئيس زكريا! اين كشتى دقيقاً اونجاست! و به سمت كشتى غرق شده اشاره كرد. زكريا در سكا - باور كن.... من از هيزى كه ميگم كاملاً مطمتنم! - من هم مطمتنت!

 ديكته كرده بود، دوباره تكرار كند و واز او خوراست

كند. ترديد در جشمان الشوان موج مى مردن:

- جى شده بمعه!
- راستش رو بگم، ميترسم!
- بايد بترسى!
- خوب بعدش جى؟!

الشوان ساكت شد و نگاهش را به دوردست دوخت ا جند وقتى به خودش آمد، متوجه شد كه رئيس زكريا به او نگاه مىكند و لبخند

مىزند:

- جرا به من ميخندى رئيس زكريا؟!
- براى اينكه من ميدونم به جـى فكرميكنى!

- اكه من جالى كشتىها و اسم و محموله و تام اطـا اطلاعالتى رو كه از از اين
 رئيس زكريا ميخواست حرف بزند، اما بمعه ادامه دامد داد:

رئيس زكريا باصداى خشن مثل يك صخره كفت:
- جمعه، بشين!

جمعه نشست!
جند ثانيه گذشت و يس ازآن رئيس زكريا گفت:

- اينبار من برايت توضيح ميدم، جون ميدونز خستهاى... اما بعد از

اين...
لـن رئيس هشدارى به همراه داشت كه بهعه را به خودش آورد:

رئيس زكريا سيگارى روشن كرد، از جايش بلند شد و در اتاق قدم زد و ويرسيد: ـ كشتى مال كدوم كشوره؟

- هلند!
- يعنى شركتى كه مالك اونه، هلنديد؟!
- قطعاً!
- و وبايد همه جيزرا دربارهُ اون بدونن! -


روشن مىشد:
- جواب ندادى جثعه؛
- درسته، رئيس زكريا!

دست بياره؟!
در آن لـظه، جمعه احساس كرد كه هزاران حراغ در درذهنش روشن شده است.
از جايش بلند و به سوى رئيس زكريا رفت وبا فرياد گفت:

I

- علاوه براين، يهودى ها هم در كنارءُ شرقى كانال هستن، يعنى اونها هم دقيقاً مكان كشتى رو ميدونن !

 سوال كنم و اطلاعات بـع كنم ؟ لبخند زكريا عميقترشد و كفت:


 وقتى رئيس زكريا به ساعتِ روى دستش نگاه كردير، همعه فهميد كه وقت رفتن است. او بايد دو روز ديگربه اسكندريه مى ورفت تا سوار كشتى مسافرئى ايتا يتاليا


به نايولى حتى آنها ها را نمىشناخت

ترديد كرده بود. زكريا گفت:
 الشوان با دستش به دوردست اشاره كرد. هروقت حيرت او را در در برمىگرفت او دور خودش مى جرخيد. رئيس زكريا دوباره گفت:
 خودت ميبينى، شكى نكن !

و بعد هرسيد: - همدونت رو كه بستى؟!

الشوان سرش را به علامت تأييد تكان داد. رئيس زكريا دستش را براى خداحافظى دراز كرد:

او درتمام اين ينج سال دريناه خدا بود... و حالا درقلب تل آويو ـ بعد از از هام
 لباسهايش راعوض كرد. سروان همجنان در انتظارش بود، الما اما او به سروروان

 نشست و باهايش را دراز كرد. سروان هم روبهرويش نشست: - خستهالى؟

- خبلى!
- جيزى ميخورى؟!
- به يه شرط...!
- جه شرطى!
- توهم با من بخورى!
- من سيرم!
- يس هيجى!

سروان لبخند زد. مدتى به او خيره شد و گفت: - خيلى خوب، جیى ميخورى؟ -
از روى تجربد مىدانست هرجه را كه بخواهد، آن را در آنج


 مرگ به مشامش مىرسيد. زن باصورت كوجك و واندام باريكش سينىاى

## 「09 I اشك دشمن I

كه رويش بشقابهاى ظريف وزيبا جيده بود، آورد. يك نوشيدنى نيزروى

 مى خواهد با هم خوش بگذرانيند؟ اففسرلبخند زد و كفت:

- كمنوعه!

او مىدانست كه هبيج منوعيتى نيست و او فقط براى اين كار آن جاست

 را يرسيد واو گفت:

- مستردَنى الآن ميآد، خيلى ديرنكرده! - يس با هم خوش بكذرونيم؟ افسرزن خنديد. بمعه به شدت احساس تهوع مىكرد. افسر گفت: - بد يد شرط! - جه شرطى؟!
- توهيج حرفى در موردش نزيخى!

 نبود كه بيش از آن الشوان با او ديدار كرده بود. او او از نوع ديغرى اي از الفسران اطل(عات اسرائيل بود. مردى جذاب و وبا شخـي



 جهعه الشوان ايمان راستين داشت كه خداوند هاوند هميشه در كنار اوايستاده است،


يخصوصاً در جنين لـظلات پراز تنشى كه وسط بمعى از افسران اطلاعات



 اعضاى بدن او هستند. در آن لـظظات، اضطراب


 مى برد. اين اوج اين سفررنجآور آوبا بود.



 آن هدفى كه رئيس زكرياى باهوش و خوشمنظر از او مى خواست برسد!...

در اولين سفرش برايى ديدن آنها، برعرشهُ كشتى اسبيريا سوار شد. به در دريا


 جور كرد واو را براى نسستن تعارف كرد كرد. زن دور دوباره كفت: - اون مرد انگليسى كه اونجا وايسا ايستاده، داره من رو تعقيب ميكنه! - من جيكار ميتوغ بكنم؟! - هيجى، فقط بذار كنار تو بشينم تا اون مرد بِره!
| اشك دشمن I I

رئيس زكريا را به خاطر آورد كه هنگام گوشدادن به داستان جوليا، به او
گفت:

واكنشى نشان ندى!










 اصلى خودش در شمال غربى ايتاليا در جنوا رسيد، الشوان مطمنَ شد

از همان اسكندريه تحتنظربوده است است!





 را در هتل گذاشت وبه سرعت از هتل بيرون رفت تا تلگُافى به لندن بفرستد!

فرداى آن روز براى گشتزنى به خيابان رفت. در همئ بندرهاى دنيا






 را با اسمش صدا كرد، كاملاُ شكفتزده شد. برگّشت. همسر آن زن يونانى نفسزنان بشت سرش ايستاده بود: - يد نفربه پانسيون اومده و دنبال تو ميگرده؛ ـ السمش جيه؟!

- حيزى نگفت، ولى توى بوفهُ ايستگاه منتظرته! - از كجا بشناسمش؟

الشوان بالبخند به او نگاه كرد، اما مرد عجله داشت، برايى همين كفت:
- بايد فورى بريد





 مىشود آنها نه تنها او را زيرنظر دارند، بلكه هر جابى كه برود او را تعقيب

I اشك دشمن I I I

مىىكند!... او از كجا مىدانست كه آن مرد او را خواهد شناخت، مگراينكه
با آن ها هـكارى كند؟...

از دوستان مصرىاش
يك تاكسى گرفت و از راننده خواست تا تا او را به ايستگاه بيبرد.



 جوان كم سن و سال به سمتش آمد: - سينيور .جعه الشوان؟! - بله، خودم هستم!

- سينيور جك به شما سلام رسوند. - مكنون!
- ميتونم شما رو به يك فنجان قهوه دعوت كنم؟! - من مشكلى ندارم!

روى يك ميزنشستند وجوان قهوه سفارش داد و وبى معطلى پاكتى را از جيبش در آورد كه درون آن دويست دلاربود. پاكت را به إو داد و گفت:

- فردا بايد سوار قطار ميلان بِشيد!
- اوكِى

جوان به او يك برئه كوجّى داد كه جند سطرى در آن نوشته شده بود و ادامه داد:

- اين نشانى يد هتل توى ميلانِه. بد اين هتل برو. ما اونجا با شما تاس ميگيريم!
- رزرو به اسم منه يا جك؟





 كه در اطرافش بودند زيرنظرداشت. در ميلان به هتل رفت. يكـ اتاق بـ به نا نام
 - - جعهذ ! دوست من ... خيلى دلم برايت تنگ شد شده بود؟ جعه هم تظاهربه خوشحالى كرد و كفت: - جك؟؟ ... واقعاً خودتى؟
- حالت حطوره؟ حال خانواده چطوره؟ - منتظرن تا من با يول زياد بركردم!

جكى باصداى بلند خنديد و گفت فرداى آن روز در يكى از هتل هاى مجلل ميلان در انتظار اوست.




 فردا، به هتل محل قرار رفت. جكى در اتاق را را باز كرد، دستهايش را كشا كشود و به گرمى از بمعه استقبال كرد.الشوان هرسيد: - آبراهام كجاست؟ - براى مأموريت رفته به ايالاتمتحده.

I اشك دشمن I I I

- حالش جطوره؟ - سلام ميرسونه!



برطرف شد و نفسها آرام گرفت، جكى پرسيد: - خب.... جه خبراز كار؟؟






 بسبارمراقب بود تا حرفهاى


تازيانه به سوى الشوان سرازيرشد:


- با ماشين!
- ماشين شخصى؟
- نه ... تاكسى!
- بهت اجازء ورود دادند؟!
 - با اينكه تو اهل سوئى، باز هم بايد اجازؤ ورود ميگرفتى؟!
- 
- نوشتم من اهل سوتز هستم و ميخوام اونجا بعضى از كارهاى شخصى خودم رو انجام بدم!
- توى ورودى سوئز جه....
.همعه از جايش يريد وبا وبا ناخرسندى فرياد زيد:
- اين همه سؤال براى حيد؟
- من حق ندارم از روند كار مطمتن بـشم؟؟

 داشته و من حالا قبل ازهر هيزى حقم رو ميخوام
- دوست من، جرا اينقدر عجلة ميكنى؟!

- در مسيربازگشت از سوئزبه قاهره، بايگاه موشكىاى توى منطقه.... - وايستا، وايستا...

الشوان اين كلمات رابه عربى كفت. جك هم لبخند زد و يرسيد: - جی شده؟ - اطلاعاتى كه ازمن خواسته بودى دربارئ كشتى ها و برايى خريد كشتى

 - اين رو قبلاً خيلى شنيدم!

IqV I اشك دشمن I

- دوست من، اطلاعات موشكىها براى ما مهمه! - فكرميكنى من كودنم؟!

الشوان آنجهه را كه رئيس زكريا به او كفته بود، به خاطر آور آورد. جلساتى را


 من خوشم ميآد با شما همكارى كنم؟!


 - حراوقتى اطلاعات دربارةُ مسائل نظاميه، بايكى شركت همكارى كنم؟!




 تظاهركند، خنديد و كفت:
- تظاهر براى حی؟؟! كسى هست كه هول رو دوست نداشته باشه؟! هردو با هم خنديدند و كار را آدامه دادند

 ازآن بيرون آورد و به جمعه داد:

ITYA اشكـ دشمنI I

جهعه اين را كفت و كارت را گرفت و در دستش آن رازيرو رو كرد. - اين كارت منه.

- رويش با جه زبونى نوشته شده؟
- جمعه! اين زبان عبريه! - حالا جی نوشته؟!
- المن افسراطلاعات اسرائيلام، با ما ما همكارى ميكنى؟!

الشوان دراعماق خودش فرياد كنيد: كُل كاشتى رئيس زكريا!

## [فصل/ هفدهم]

اين آغاز راه او با رئيس زكريا بود. وقتى درقاهره بااو مىنشست وبـ وبه لـد آرام






 كرد، انگار دارد به جيزى فكرمىكند

 مى كرد. سرانجام رو به جكى كرد و و كفت: - من مشكلى براى همكارى ندارم، اما به يد شرط!

I اشك دشمن | YV.

> لبخند يـيروزى روى لب هاى جكى نشست و يرسيد: - جه شرطى؟!
> - اينكه بول بديد!
> - معلومه كه بول ميدـيم! - و اينكه بدون جقدر گيرم ميآد!
 مى مخنديد، دستش را داخل جيبش برد برد، يك بسته دوله دلاراز آن بيرون آورد و
 جك يول را به او داد و كفت:

 آنها را مىديد: - اما بعد از اين، كسانى هستن كه از خدمات توبه بهترين شكل قدردانى ميكنن!

- خوبه!
- وحاللا ميخوام كه تبريك خانه رو بهت ابلاغ كنم! ـ كدوم خانه؟
- اسرائيل... ازاين به بعد، اسرائيل خانهُ اول ماست!


 - فردا با مستردَنى ملاقات ميكنيم! - مستردَنى ديگه كيه؟!


## TVI I اشكـ دشمن I

- اون يكى از همكاران ماست كه زبان عربى رو خيلى خوب صحبت ميكنه و تفاهم با اون راحت ترانره
 به اتاقش برود و همه چيزرا فراموش كند...

حالا بجعه در يك آبارتان در خيابان ديزنجوف در تلآويو، روبهروىى يكى




 داشت وبا لـدنى اثرگذار گفت: - خوش اومدى!
 شده بودند. جواب خوش آٓمد اوروا داد، اما الو دوباره برسيد: ـ حـ حالت جطوره الشوان؟

- خدا رو شكا!
- خاغْ و خانواده جطورَن؟!

ـ ـُ شُكرِخدا!

- حاج خانگ جطوره؟!

الشوان شڭفتزده شد. اين اولين كسى از آنها بود كه از حال مادرش مییرسيد.

- به اسرائيل خوش اومدى جمعه... به خانه و كشورت خور خـش اومدى! مستردَنى با اين بملات عرق الشوان را خشك مىكرد. صحبت ميان آن

I اش I YV

دو با نرمى و رفاقت آغاز شد و اينگونه اضطراب الشوان لـظه به لــظه
 و كيفهايشان به جسمد تبديل شدهاند. كفتخو آهسته و آرام بود و لـظهد به لـذظه بيش مىرفت، تا اينـكه مستردَنى گفت:
 بس مراسم كشتار فردا صبح برگزار مىشد.


توآموزش ميدن!
 - جون اين بار ميخوايم يك دستگاه فرستنده به توبديم!
-











 بود، اما كفت:

I اشك دشمن IVY I

- حضرتعالى ميدونيد واحدى كه من توى خيابان الفكلى اجاره كردم كجاست؟!
- بله، ميدون!



همهُ همسايدها هيشا ميشنوَن ! مستردَنى لبخند زد و كفت:

- اين دستگاه اصلاُ هيج صدايى نداره! - مگه دستگاه بـسيم نيست؟!

سوال از روى نادانىاى بود كه او به خوبى مىتوانست به آن تظاهركند.

- بله، دستگاه بـى سيمه! - جه جور دستگاهِ بىسيمىاه كه صداى سوت ندارْه، مثل همونهايىى

كه نوى سينما و تلويزيون نشون ميدن؟
دَنى خواست جواب بدهد، اما جهعه ادامه دامد ادي

- يس اون صدايى كه توى ككتى ميشنيدم جیى بودا

معركه دوباره شروع شده بود. آن ها عادت داشتند هر بار كه از او او حيزتازمانى




فشار زيادى را خحمل مىكرد، فرياد زد:


 نشنيد. او يقين داشت كه حرفهاى او قانعكنده است. مطمنّن بود كه اگر

به حرفهايش گوش دهد، نمىتواند آن ها را رد كند. براى همين هم در يكـ
 - در مورد اون هيزِ بيسيم در اختبار شما هستم! - منظورت جيه؟!

- همين كه گفته، اما اين هم بخم، من هيجّى از بيسيم سَرَم نميشه! - بِّت آموزش ميديم!
 برام بـَها


 - براى جی بيرى ؟ - معلومه كه من رو دستغيرميكنن !


مستردَنى اين جمله راباصداليى نافذ ادا كرد و هيجّ جاى شـي شكى در قطعى بودن
 ههين هم ديواندوار دل به دريا زد و گفت: - توهر هیى رو كه بغواى دستور ميدى ، اما اما اين دستور، دستور مرگّه كه اون هم فقط دست خداست، نه تو الشوان اين را گفت و ساكت شد. لبخندى كم رنگ بر بر صورت مستردَ دَنى نشست. الشوان از خودش برسيد: جه اندازه قساوت و بـى رمهى بشت اين لبخند بنهان شده است؟!

IVA I اشك دشمن

مستردَنى با او خداحافظى كرد و قرار شد فردا دوباره با همديگرديدار كنند.
 او داده بود...

در آن روزهاى بسبار دور، الشوان با جسمى لاغرو عقلى آزاد وارد گود



 بازگشت، همه را براى رئيس زكريا تعريف كري كند











 فقط بييند، رصد كند و به خاطربسبارد بود - جطورى همdُ اين جيزها يادم بونه؟!

- با مرور زمان وترينكردن، همه جيز به آسونى يادت مىمونه! - با اطلاعاتى كه به دست ميآرم جيكار كنم؟!






 جاسوسى دوجانبه بود را دانست. هيجكس نیىتوان انواند بداند رابطةٌ كارى








 يكـروز رئيس زكريا به شوخى بـي به او كفت:
- تونيخوأى حال و هوايى عوض كنى كـي




IVV I اشك دشمن I

سفركرد و در هتل ديانا در بندر بيريه اقامت كرد. روز رسيدنش همان

 خاكسترى و جهرهاى جدى و لاغر جاز جلويش ايستاد. جوان به زبان عربى

گفت:

- برادر . جعه؟
- بله
- من ابراهيم... دوست جك هستم! - خوشوقتم!
- من الآن با شما خداحافظى ميكنم واز شميا جدا ميشم، ولى شما يشت سر

من حركت كن و مستقيم بيا!
با يكديگردست دادند وابراهيم او را تنها گذاشت واز واز هتل خارج شد شد الشوان
 گرفت، سوارش شد ودرماشين را باز گذاشت. بمعه هم بع بـد از از او سوار ماشين
 نسستند. ابراهيم يكى از آن اندك افسرانى بود كه توانسته بود احترام الشوان

را كسب كند.

- بايد جابهجا بشى!
- كجا برم!
- به مركزشهر، مثلآَمونيا!
- بعدش؟
- وقتى اويجا رفتى، با اين شماره تماس بگي!

قبل از اينكه الشوان متوجه شود، يك تكه كا گّاشت و از جايش بلند شد.... و سپس نايديد شد!

فرداى آن روز، الشوان يك اتاق در يكى از هتلهانى آتن بد نام

 مىرود، ، از اتاقش خارج نشار الشود. ابراهيم در اتاق الشوان در هتل ليو روبدرويش نشست واز از جيبش مقدارى بول در آورد و به او داد و و گفت:

- صد دلار رو تبديل كن !
جهعه بول را گرفت و برسيد:
- بد بول كدوم كشور؟!
- بايد بليت ايتاليا بغيرى!
- يعنى بايد برم سف!!
- توى اولين فرصت. اولين كارى كه بعد از رسيدن به ر ر الجام ميدى اينه كه كنار ايستغاه راهآهن، توى هتل اريستون يك اتاق ميكي ميرى! - بعدش؟
- منتظرمىمونى تا جك با توتماس بگيره!



 ساعت بس از اقامتش در هتل، زنگ تلفن اتاقش به صدا در آمد. جك

الشوان گوشى را گذاشت و هتل راترى كرد. بس ازنيم ساعت، در اتاق جبلل

$$
\begin{aligned}
& \text { يشت خط بود: } \\
& \text { - الو، جمعه؟! } \\
& \text { - جك... جطورى؟! }
\end{aligned}
$$

## YY9 | اشك دشمن I

در هتل كونتننتال رم روبدروى جكـ نشسته بود.

الشوان به جك نگاه كرد. احساس مى مكرد در دنياى سحرآميزى زندگى مىكند. جك به او فرصت هيج حرفى نداد و كفت:


 منتظرمىمونى تا با توتماس بكيرن!





 خودش را به اولين تاكسى كه در مسيرش بود رسانياند و فرياد زد: ـ لطفاً هتل منيروا!


 عميق فرورفت!
الشوان غرق در خواب بود ونىيدانست كه در اينجان، در اين شهر كوجك
 سرى را فرا خواهد گرفت. او داشت غخستين گامهايش را در دالان آتش برمىداشت!

I اش I TA•

در آن روزها، جعه الشوان از آنجه برايش و در اطرافش اتفاق مىى التاد



 مىدانست در راهى ناهموار و پر خطر با گذاشته است، اما اما قلبش سرشار از از الحساس امنيت بود. هروقت با يكى افسر اطلاعات اسرائيل ديدار میريكرد نسبت به مصراحساس خطرمىكرد ونيت شوم آن ها نسبت به مصررا بيشتر درمىيافت...

اما اكنون او يس ازينج سال جَربه، خاطرات فراوانى بد همراه دارد. حاللا هرواز از قاهره به آتن و سيس به رم و واريس و سفر با فرانسه فقط يك خاطره است. حالا او در خيابان ديزنجوف دارد با با مستردَنِي جديد كلنجار مىرود!
 لبخندزنان از جا بلند شد. دستش را به سوى بمعه دراز كرد، او را را در آغوش گرفت، محكم فشرد و كفت:

- برادر جمعه ! هرجيزى كه و بخواى ما در خدمتيم... فقط بغو!
- عاليه، من فقط يك جيز ميخوام!
- جی ميخواى برادر؟! - ميخوام دوباره شما رو بينما

 - راستش من به شما خيلى علاقه دارم!


## PA1 I اشك دشمن I

## - جطور بهعג؟!

- راستش خيلى شبيه عمويم هستى!
 مستردَنى كيست، اما به نظرش رسيد شخص بسيار مهمى در موساد باشد. او هنوزنمىدانست دَنى رئيس بخش خاورميانهُ اطلاعات اسرائيل است! به نظر مىرسيد موضوع از يكى از اين دو حالت خارج نيست؛ يا دارد ارد او را مسخره مىكند و يا اينكه نوعى سادگى و سخن ابلهانه است كه از او سرزده. الشوان دراينباره فكرنكرد و همراه همه خنديد و بآن ها خدا خداحافظى كرد و در اتاقش

اين كلمه ديكربرايش نامفهوم بود. مدت زياد وبسيار سختى اززمانى كه براى



 سيگارى را ميان لبهايش گذاشت و خواست آبا


 اصلى به جايش نگذاشته باشند تا بتوانند از او او جاسوسى كنند؟ وارد اتاق شد. زندگى هيج طعمى در كام اونداشت. سروان زي

 ستونى كه بشت سرش وارد اتاق شده بودند اشاره كرده و گقته بود: برادرها

همه جيزرا از فردا صبح به تو آموزش مى دهند؛ بس جرا المروز به اينجا آمده




 به دست آورده باشند!



 انداخت كه داشت مشتاقانه به او نگاه مىكرد! مى خواست بخوابد. بسيار خسته و ناتوان شده بود. كاملاً از با افتاده بود و براى خوابيدن لـظهنمارى مىكرد!
 و ور خواب حرف مىزد؟

 حضورش در اسرائيل، او را هراهراهى خواهد كردي! - ديويد كى ميآد؟

- صبح... ساعت هشت!
 يك نوشيدنى ديگرآورد و او هم يكنفس آن را سر كشيد تا شايد خواب از

I اشك دشمن I I I

صبح، وقتى الشوان جشمهايش را باز كرد، سروان هنوز خواب بورد بود. او هم از
 مى كرد و جشمهايش تارمىديد. ناگهان در اتاق باز شد و وديويد سرش را وارد

اتاق كرد. الششوان يخ زد.



 عكس آن زن راازاو مىكرفت، از ياد نبرده بود...

در آن روزها، الشوان با اطمينان و بىاطلاعى از بسيارى از آنجه براى او و در اطرافش اتفاق مىافتد وارد گود مىشد. فرداى همان روان روزى كه به ليل










 از اطلاعات بر زبان رئيس زكريا جارى شد؛ انگار هـهُ آن اطلاعات ات را را از

روى كتاب مى خواند. اطلاعاتى ازارتش، يكانهاى تأمين سلاح، تانكـها،

 وبازمىگشت واز او مى خواست تا همه جيزرا دوباره بازگو كند وار واو هم دوباره ههم حيزرا مى گفت. او درشهرليل فرانسه، روبدروى دو افسراز افسران اطلاعات اسرائيل نشسته

 بحث و جدل و مشاجره كرد و فرياد كشيد: - عليه خودم؟

وقتى آن دو اصرار كردند، داد زد:
 وقتى آن دو كفتند كه اطلاعات بسيار زياد است، ريرسيد:
 روى اين موضوع بافشارى كرد و يرسيد: - جرا خودتان نمينويسيد، جرا من اونها ها رو بنويسم! در ميان گفتگو، لجاجت بيشترميمى
 برسه، اون وقت شما جطورى من رو رو از طناب دار دار نجات ميديد؟! اينجا بود كه دَنى فرياد زد:

- حالا وقتشه كه نوشتن با كاربُن سرى رو آموزنش بيبنى!


- اين كاريُن سرى ديگه جيه؟!


## rAQ I اشك دشمن I

او مىدانست كاربن سرى حيست. رئيس زكريا دربارة آن صحبت كرد وره و وبه او اطلاعاتى داده بود و از او خواسته بود تا وقتى در صحتبتهاين
 بيشترشگفتزده شود!
جكى كيفش را باز كرد و وسايل نوشتن سرى را بيرون آورد و آموزش شروع شد.

الشوان آن روزها فهميد كه نوشتن با كاربن سرى خيلى متفاوت از نوشتن





 و آموزش هم به تلاش شبانه روزى نياز دارد. او فهميد اطلاعاعاتى كه آورديهده



 فخربفروشند و در دام بيافتند.


 الشوان را مبهوت كرده بود! !...
ازروزى كه الشوان به شهرليل فرانسه رسيده بود، بانزده روزمىگذشت. بانزده

I اشك دشمن I YA\&

روزى كه مثل برق گذشته بود. آن شب وقتى الشوان به هتلش بازمى رگشت،



 بسيارد تا در بازگشت به مصربراى رئيس زيكريا بازيكو كند!
با اين حال جيزى به ذهنش رسيد و با آن فكر، تصميم خودي رئ را كا كرفت!












 ثراز اتاق شدند. دَنى روبهروى يكى از از اتاقها ايسا ايستاد و زنگ

 شبح و خيال، همحّون موجوداتى جادويى و تسخيرشده به نظر میىرسيدند.

## rAV I اشك دشمن I

اين غخستين بارى بود كه الشوان احساس ترس مى مرد. بايد لباسهايش







 دقيقاً همان جايى كه برگه نوشته بود و كفت: - جرا نميخواى لباسهات رو عوض كنى؟!

سه هفتهأى كه الشُوان در شهر ليل فرانسه گذراند، عجيبترين روزهاى تمام عمرش بود. او در آن روزها چيزهاى زيادى ياد گُفت . نوشتن با جوهر سرى را آموزش ديد و ياد گرفت چچگونه آن را ظاهر كند. او همـحنـين استفاده
 ياد گرفت و مهمترين حيزى كه ياد گفت اين بود كه هرگزاز دستورات رئيس زكريا سريـيتحى نكند!
وقتى دَنى كمربندش را گرفت، واقعاً فلج شد. نزديك بود بيفتد. دست دَذى از
روى برگُ́ كُشنده گذشت تا او را بگيرد:

- جمعه، جیى شده؟!

الشوان با خشم به او نگاه كرد و گفت:

- من يك مرد شرقىام، هر جيزى براى من اصول و قواعد خودش رو داره!
دَنى او را درك كرد و عذرخواهى كرد. جك هم خنديد و با او شوخى كرد.

اطرافيان با هم تجِّ كردند و جشن قبل از آن كه شروع شود، تمام شد. الشوان گفت:
-
دَنى فوراً موافقت كرد. يك نگاه او به جك كافي بود تا همه جيز تمام شود. وقتى الشوان همراه آن دو سوار تاكسى شد، خشـوگينانه هرسيد:

- داريم كجا ميري؟؟

دَنى گفت:

- يه جايى كه يكى فنجان قهوه بخوريم!

الشوان سكوت كرد. قلبش مىتیيد. با خودش فكرمىكرد اگردَنى آن برگّه را به دست مىآورد، جه مىشد. از افكارش بيرون آمد. جك با مهربالنى به او نگاه كرد و گفت:

- جمعه ... جوليا رو يادت ميآد؟!

الشوان لبخند زد. كافى بود تا سخن جوليا بيايد تا قلبش با خاطرات او بتَد.
 آرزو مىكرد كه جوليا، آن جوليا نباشد. الشوان كفت: - آره، يادمه!

به سمت جكى برگشت و ادامه داد: - مڭڭ آدم روزهاى خوشش رو يادش ميره؟! دَنى بلند گفت:

- ميخخواى براش نامه بفرستم كه بياد بيشِت؟!

در آن لـظات ديگرمطمنّن شد كه جوليا براى اطلاعات اسرائيل كار مىكرده

 دَنى جلوترازاو وارد كافهتريا شد. كافه پراز مشترى بود. جك يشت سرش

## 「9) ا اشك دشمن I

وارد آنجا شد. قدمى به بيش گذاشت وناگهان قلبش با شدت زي افتاد. آن جنان مىتييد كه سينهاش درد گرفت. اولين كسى كه در كافهتريا جشمش به او افتاد، رئيس زكريا بود! ...

اتفاق كه آن روز صبح در آبارتان خيابان ديزنجوف در تلآويو افتاد، كاملاً







 در آن نيست. به اتاقخواب براب بركشت و سروان را با بيدار كرد. او او هم به به سرعت
 رفت. خودش را شست، صورتش را الصلاح كرد و و لباس هايش را را يوشيد سروان هم در اين مدت صبحانه را آماده مىكرد. سردرد الشوان دان دراشت

 ديويد بشت در بود. دوباره آمده بود، امها با به گونها


 سه نفرو سرانجام يكى نفربه آنجا آمدند. وقتى تعداد آن ها به يازده نفررسيد،




 و توضيحات را از بـت سرش میت دريار منيد. اين هوايـيماى ميراز است، اين هوابيماى ميگ است و...

 ساعت ديگر گذشت و كار سنگين همجنان ادامه داشت. ديويد در گوشش گفت:

## - دوست دارى ناهار جى بخورى؟

 - كباب!وكاردوباره شروع شد. وقتى زمان ناهار رسيد، سروان اعلام كرد كه غذا خاحاضر
 كه مسترَّنى ناهار را با آنها ها خواهد خاريوردي




 غذاهاى شرقى بود. دَى از او يرسيد: آيا امروز هيز اوتازهاى ياد گُرفته است؟ و و الشوان گفت:

I اشك دشمن I I

- همهُ جيزهانيى كه امروز ديدم جديد بود.
 - من در خدمت شمام! - من مطمتئم كه تو قبول ميكنى ! - جی رو؟! - دستگاه رو! -
اين كلمه را قاطعانه ادا كرد. سكوت حكمفرما شد. الشوان خودش سكوت را شكست و گفت:
- از من ناراحت نشيد، راستش من از جونم ميترسم! - اين دستگاه اندازة يك بسته سيگارِهـ
- باز هم نه!
- تواز جی ميترسى جمعه؟
 جيكار ميكنن . همه رو بد جور بازرسى ميكن إن
دَّى ليوان آب را برداشت وآن را جلوى الشوان گُرفت و يرسيد: - اگه دستگاه رو توى اين ليوان بذارم جی؟ إي - مى




درآن لـظه اتفاق افتاد، بسيار عجيب بود.
 بود كه ديروز با مستردَنى به آنجا آمده بود. الشوان تعجب كرد كه جهطور با

آن همه آموزش و تجربه و با شاخكىهاى حساى حساس و ورزيدهاش، الو را نديده
 و موهاى خاكسترى داشت، حتى يوستش هم خاى خاكسترى بود بود! طبيعى بود







 دستگاه موافقت كرده است؟ الشوان هم گفت:

- م مڭه تو نگفتى اون رو توى اين ليوان يخنى ميكنى؟

 حيزمهمى نيست، به خاطر اين حيزها من رون رو اعدام نميكنن!
- خب، اين جاخودكارى روى ميزرو ميبينى؟! - جطور مگه؟
- ما مستگاه رو توى اون جاسازى ميكنيم!
- خدا خيرت بده! يكبار، يكنفررو توى مصراين جورى دستكيركردن.

ـ از كجا ميدونى؟

- تو روزنامه خوندم!

- باشه... ولى من نگرامام!

I اشكـدشمن I I










 مى گفت: نه.

- جرا ميگى نه؟ ... تو عالىای.



 منتظرآن است با خودش نیى برد، جه مىشـد؟!
يك ساعت بس از غروب سرش ديكراز حجم اطلاعات باد باد كرده بود. - ميخواى كجا برى؟!

 - ماهى ديويد او را به يكى مغازء طبخ ماهى درتفرجگاه تلآويو برد. او به دريا خيره

شده بود و اسكندريه و سوئز را در خاطرش مرور مىكردرد با با رنج بسيار از














 ديده نىشد! - كيه؟

جوابى نيامد و دوباره صداى در آمد! - كيه؟

جوابى نشنيد و دوباره زنگى يكسره به در آمد! - آهاى.... كيه؟ ... كيه؟ ...
 كه رئيس زكريا را در كافهتريا لوبك در شهرليل فرانسه ديده بود...
rav I اشك دشمن I

رئيس زكرياوسط جمعى ازدوستان نشسته بود و صداى خنده آن ها بلند بود.




 خواستند تا هرهفته دو بار يـيامها را با راديو دريافت كند، مخالفت كرد! - جرا جمعه؟!

دَنى اين سوال رااز او يرسيد و شرايط متشنج شد:


 بعد از مدتى از اتاقم بيام بيرون و انگار نه انگار؟! - ميشه راديو رو قايم كرد. - خونهُ من شلوغه. زغ هميشه توى خونه است. كلى هم مهمون داريم! - يعنى جی؟ - بايد يكـ آبارتان بگيرم!




 ثول ها تجارت مىكرد. او تعمد داشت كه يكـ تاجرحريص باشد و بيشترين

مقدار مككن بول را الز آن ها بككد. اگرهزينهُ اجارةٌ آبارتان بنجاه جنيه بود، او







- اين برگه جيه؟!

الشوان لبخند زد و داستان را گفت. با غرور و و افتخار آن را تعريف مى كردر. او



 - ترسيدم جيزى رو فراموش كنم! - مهم نيست... فراموش كن! ـ كـشور؟؟

- تومصلحت كشور رو بيشترازمن ميدونى؟!




 اين بود كد از فردا به دنبال آيارعَالى بگردد تا در آنج آيا يـامهاى اسرائيلىها را دريافت كند!

I اشك دشمن I I I










 بيشتراوقات صداى موسيقي و آواز راديو بلند بود؛ اما ها هيجِيك از از ساكنان
 مىدهد، موج آن را تنظيم مىكند و بد صدان الها


را آموزش ديده بود!





خلوت نورا به هم بزند!

 حتى اگركسى او را تعقيب مىكرد، محال بود مسيرشن را پيشبينى كـيند يا يا بتواند


تعقيبش را ادامه دهد! يكى روز الشوان برای دريافت بيامهاى را داديويى درز ريمان مقرر آماده مىـشد.








 اتفاق مهمى افتاده است...

وقت اضطراب بد نهايت خودش مىرسد و در زندگى انسان هميشگگى
 حتى اگررهاشدن ازازاين اضطراب






 را روى سرش كشيد، جشمهايش را بست و گفت كه بسيار خسته است و

I اشك دشمن I I I

فرداى ثر كارى در انتظارش است. سرش را درون متكا فرو كرد و در خوابى عميق غرق شد. فرداى آن روز، روز بسيار سختى بود. نجار به آنجا آمده بود تا به الشوان

 استراحت، ديويد به او نزديك شد و ودر گوشش كـر كفت: - جرا مستردَنى رو ناراحت كردى بی

 در گوشش گفت كه باخبر شده آن ها مى خواهند حقوقش را افزايش دهند. الشوان خنديد و كفت:

 و مطمنتنراز اون جيزيه كه فكرميكنى!
 كه مستردَنى گفت اون رو توى يكـ ليوان آب قايم كنين؛ مستردَنى ساعت يك ظهر آمد. الشوان مطمتُن شده بود كه آن ها مى آنى

 خوشآمد كفت و كنارش نشست. ناگهان همه عقب رفتند و مستردَ دَنى با
 بود كه تصميمش نهاينى شده است:
 الشوان دراعماق خودش خنديد و پرسيد: اگرآنها بدانند كه او هر لـظه در

حال خيانت به آن هاست، با او جه خواهند كرد؟! - براى همين هم ما تصميم گرفتيم كه جان اسرائيل رو به دست تو امانت

- به جان هردوى ما قسم: مستردَنى، خودت خوب ميدونى كه من جقدر شما رو دوست دارم!
- يعنى توآمادماى هركارى براى اسرائيل انجام بدهى؟! - من در خدمتم! - ما واقعأ لازم داريم يك دستگاه هشدار به توبديم! - دستگاه هشدارديگه جيه؟


- خب، فرق دستگاه هشدار با فرستندهُ معمولى جيه؟! - دستگاه هشدار ميتونه تنها در 19 ثانيه، يكى بركه فلوسكاب رو ارسال كنه


 را الزآن بيرون آورد.

مستردَى آن راجلوى الشوان كذاشت، دقيقاً جلوى جشمانش ـ ا او او خوشحال

 به مأمور اطلاعاتى سرسختى كه روبهرويش نشسته بود كرد. دَنى باصدانى

I اشك دشمن I I

آهسته بد الشوان گفت:

- حالا آموزش با الين رو شروع كن، من دوباره ميآم و دربارء همه جيزبا

هم توافق ميكنيم!
روزهاى سخت و طولانى گذشت. الشوان استفاده از دستگاه را آموزش ديد











بالا بود، اما خستگى او را زمينگيركرده بود!


 - از دستگاه خويثِت اومد؟! - كيه كه خوشش نبآد؟!

غروب بود و همه ساكت بودند. مستردَنى گفت: - ما يك وسيلهُ جاسازى عالى برايت برايت آماده كرديم. ـ اكه براى تو قانعكننده بوده، يس براى من هم هم هست!

مستر دَنى اين را گفت و دوباره سكوت فراگير شد. نگاه الشوان به مرد خاكسترى افتاد. قلبش تيبد. خواست تا بـبرسد او كيست، اما سكا سكوت كرد. مستردَنى ادامه داد: - حالا خواستههای تو تو جيه؟ وقتى حرف يول به ميان مىآمد، آب از دهانش به راه مى افتاد وتمام حواسش
.

- لنج ميخوام!
- اين لنج جنده؟!
- بيست هزار جنيه!

گفتگو شروع شد؛ كشمكش و موش و گربه بازى. سرانجام مستردَنى گفت: - من برايت كشتى ميخيرم،نه لنج! فقط بايد از دستگاه درست استفاده كنى آن شب الشوان گمان كرد كه ديغرسفرش به بايان رسيده است. به او كفتند كه جهار روز مرخصى دارد. مستردَنى او را براى شار شام به يك ريك رستوران نزديك دعوت كرد. رسنورانى كه روى دريا بود و همه جيز حتى ديوارها، زمين و بشقابها از جوب بود! قبل از بيرون رفتن از آبارتمان، ديود در گوشش گفت كـ كه شام امشب به افتخار

 شاهين به او نگاه مىكند. ماشين جلوى رستوران جوبى ايستاد. كارسون از از
 خوردند ونوشيدند. دَنى گفت: - روزى كه اولين بيام رو براى ما فرستادى، يك شيشه نوشيدنى به

## I اشك دشمن I I I

حساب من براى خودت بخر. من هم اينجا توى تل آويو يك شيشه نوشيدنى كنارم ميذارم • وقتى پيـام رو فرستادى و ماتأيـيد كردیم ، نوشيدنى رو به افتخار بيروزى ميخوري؟!
الشوان سرش را به نشانهُ هذيرش تكان داد. مستردَنى از جايش بلند شد. جعبهاى زيبا در دست داشت. همه با بلند شدن او ايستادند. دَنى از آنها خواست تا به افتخار جمعه بنوشند. يس از آن، در جعبه را باز كرد و يك

ساعت سايكواز آن بيرون آورد و به جـمعه هديه داد و گفت: - اين ساعت هدئُ اسرائيل به يكى از مردان اسرائيلِه. الشوان ساعت را برانداز كرد. نزديك بود از خشم خفه شود. دستگاهى به او او مىدهند كه ارزشش هزاران دلاراست، اما هديهاى به او مىدهند كه قيمتش از صد و پنجاه جنيه بيشترنيست! مستردَنى گفت:

- از امروز اسم عملياتى تو حورج سايكو خواهد بود! الشوان ساعت را به مجش بست و السم حورج سايكو شد. او بايد مرخصىاش را از فرداى آن روز آغاز مىكرد و از حيفا و يافا و قدس ديدن مىكرد، اما نیىدانست پس از اين مرخصى با وحشتى كشنده روبهرو خواهد شد . اونمىدانست كه خطرناكترين شرايط در هنج سال كذشته، در انتظارش است.
[فصل آخر]
جهار روز مرخصى رو به بايان بود. ماشين او را به يافا و حيفا میبر وبر و و از




 جرا خاطرات بنج سال گذشته به شدت به او او هجوم مى آورند. جد










كه باشد و خدا بخوا بواهد، خواهد رياند رفت


 در را بست و خودش را رو روى مبل انداخت











 خودش راند. به هرحال، هرجه ييش آيد او بايد ايستادگى كند.
 مستردَنى كه با همان سبك هميشگى در كنارش نشسته بود، اين را را كفت.
 ترتيب و قيافئ هميشگى، حتى همان مأمور خاكسترى هم آنجا با بود و در

I اشك دشمن I 9 - 9

سكوت به او نگاه مىكرد.

- جه جيزى؟
- مى خوايم از اداره ديدن كنى!

ـ ــدوم اداره؟

- موساد!
- يعنى اطلاعات اسرائيل؟!
- آره

سكوت همه جا را دربرگرفت. مدت كمى ساكت شد كه برايش مثل يك عر عمر
 صداى مستردَنى رااز دور شنيد:

صحبتهاى امروز رنگ و وبويى ديگرى داشت. دَنى به او بيشنهاد كرد تاتمام روز را با هم باشند:

با هم ميريم اونجا تا آزَت تسيت اعصاب

- از اعصاب من؟!
- تو ميدونى اين دستگاه جقدر بالارزشه؟ ميدونى قيمتش جقدره؟ بهِت

گفتم كه، ، اين آبروى اسرائيله كه دارم ميدم دست تو بار
الشوان ساكت شد وباسخى نداد. سخنان رئيس زيريا در گوشش طنيناند انداز
شد...
ـ الشوان ! بايد تو رو به دستگاه دروغسنج وصل كنن! همان موقع هم با ترس گفت:

- عجب بدبغتى!... خب اگه اين كار رو كردن، من بايد چيكار كنم؟! مثل هميشه رئيس زكريا روى شانهاش زد و موضوع را كمارزنش نشان در داد و و


كفت:

- من بِّت ميگم جيكار كنى!
 كارهايى را كه مىتواند انجام دهد، برايش بازگو كرد. رئيس زكريا به او گفت:
 ولى او خنديد و كفت: - رئيس زكريا، اگه قرار باشه يك روز بميرم، ميآى و به من ميگى: نگران

نباش، ساده است!
رئيس زكريا لبخند زد و زيرلب گفت:
 به سمت مستردَنى خم شد و كفت: - ولى اعصاب من عاليه!

وحشت نزديك بود او را فلج كند. قلبش به شدت مىتييد. راه سختى در





 شد. بس جرا خودش را به خدا نسبارد و به ايمان و داشتههايش مسلح نشود!!...
او را تا يك رستوران همراهى كردند. در آن جا خوردند و نوشيدند. او تا آنجا
 مىكرد يا احساسى آكنده ازياس؟! ماشين ازيك دروارد سازمان موساد شد.

اين جا قلعهُ رازهاى دشمن بود. چشممهايش مىديد، اما هيزى رانمىديد. وارد دنيايى خاكسترى شده بود. انگار هيج رنگ ديگرى در آن دنيا نبود. لبخندها و صحبتها برايش مثل خواب بود. بستنى و يذيرايى مهيا بود، اما
 بگيرد و ذهنش تبديل به نوارى مىشد كه همه جيزرا ثبت كند، اما همه هيز

 درى به در ديگرواز راهرويى به راهروى ديگر دفت . ساعت ها ها همـحّون دقيقه ها

 آنجا بود. ديوارها دستگاه بودند و دستگاهها جشمك میز آردند و درخشش نور لامبهايِ در آنجا منتشرمىشد. حالّا او روى صندلى نشسته و دهها سيم به او وصل شده است . انگار داشت آرامشى الهى براو نازل مى شد در ما مانند آن بود كه در بى هوشىاى مقدس به سرمىبرد. آه از جشمانش و و آن جه با با
 دستگاه و نايشگرو دوربين و ميكروفن و هرده غايش ونوار و ديوار به آن نشان داده بود. ديوارهاى شيشهاى و سكوت مطلق، مانند خواب، مانند رويا. مانند حيزى مثل عدم! حاللا در برابردو نفرنشسته است كه لباس سفيد برتن دارند. يكى جلو و ديگرى يشت سرش ايستاده است. سواللها مثل طوفان سرازير شد. يك
 و سه بار تكارار مى شد. دهها، بلكه صدها ول، بلكه هزازان سؤال مىيرسيدند. از همه چيز؛ مادرش، فاطمه، مصطف، سوئز، ارتش، مردم، اطلاعات، غذا، نوشيدنى ها، جوليا و از هر حيزى كه به ذهن انسان برسد يا نرسد. آيا

## نفسنفس مىزد؟ آيا ترسيده بود؟ آيا نگران بود؟! آيا... آيا... آيا...؟!


 تنها خداوند مىتوانست او را يارى كند و و يارى كردا


 كنار ضريح حسين! - يا حسين!

اينگونه صدا زد، اما جيزى نغفت. خيالش دوباره به يرواز درآمد واو ورا برفراز قاهره برد. در جشم برهم زدنى كنار ضريح خانز زينب فرود آمد: - أى بانو! اينگونه او را در درونش فرياد

ـ ـ ـدينه ، كنار قبربيـبامبر:

اينگونه اظهار ادب كرد و حيزي نكفت. او به سوالهها بدون اشتباه باسخ مىداد، بدون حتى يكى اشتباه، اما جا جونه؟


 ساعتش نگاه كرد. سيگارى آتش زد. خسته شده بود و اطمينان داشت كه

## | اشك دشمن IT I

تنها خداوند صدايش را براى یاسخ هدايت كرده بود. يس از بيست دقيقه درباز شد. دَنى به همراه مرد خاكسترى وارد اتاق شدند. با او دست دادند و به او تبريك گْتند و دستور دادند برايش قهوهُ فرانسوى
 تقريباً سه هفته كه هرروز او را مىديد: - تو بیه دارى؟!

مرد خاكسترى اين سؤال را هرسيد و دَنى براى اولين بار ساكت بود. اين سؤال
 چیيزى مخنى شده بود. آيا به او مشكوك شده شوه بودند؟ ... آيا دستگاه دروغسنج چيزى نشان داده بود؟ - نه، ندارم!

- خواهرو برادر دارى؟!
- بله، دارم!
- جند خواهر، جند برادر؟
- يك برادر!

ـ اسمش حيه؟

- مصطنى!
- بزرگتراز توئه؟
- نه كوحكتره!
- درس ميخونه؟ - بله

ـ كتابهاى درسىاش رو ديدى!

- همهاش رو نه!
- تو كتابهاى درسى دربارء́ اسرائيل جى نوشته؟


## I I I IF F

- كه اسرائيل دنمن اونهاست!
- يعنى مصطفى با اسرائيل دشمنه؟!
- نه فقط مصطنى! - وقتى با تو صحبت ميكنه، تو به اون جیى ميگى؟! الشوان خنديد وبا جشمانش در جشمان خاني - تو ميخواى من دربارهُ دوست داشتن اسرائيل باهاش دصحب - شرايط اجتماعى تو جطوره؟
- متوجه نشدم•
- شبنشينى و خوش گذرونى دارى؟!
- دارم!
- جرازياد خونه نيرى؟!
- به خاطركار. شما اصلاً ميذاريد من بخواب؟؟!
- با خانمت بيرون ميرى؟
- كم!
- جرا؟
- به خاطرشرايط من و شرايط خانم!
- اين خوب نيست!
- جرا؟
- ما ميخوايم تو هميشه به خونه برى و از توميخوايم مرتب با خانمت برى

بيرون!

- مشكلى نيست!
- مى موايم مصطفى بيشتربا تو باشه! ـ اگه حرفون به اسرائيل كشيد جی؟
- فحش بده، مهم نيست!

I اشك دشمن I I I

مرد خاكستري هميشه ساكت، از او چه مى خواهد؟ ... دَنى در كنارش ساكت مىنشيند و براى اولين بار او را مىبيند كه دخالت نیىكند. يعنى او كيست؟
 فكرش خيره شده بود.

- فكرميكنى بدونى توى يک گوجه چند تا دونه هست؟

 بود. گفت:
- بله برادر!

مرد خاكسترى شوخى او را ناديده گرفت و دوباره هرسيد:



- شايد بدونه!
- تو ميدونى؟
- شايد!
- شايد؟!
- خب، اگه يه پرتقال رو ببينى، ميتونى بگى جند تا هسته داره؟
- ثرتقال ؟

اين مرد از او جه مى رخواهد؟! نگگانى داشت دوباره در وجودش نفوذ مىكردد.


به فكرفرو رفته است، براى همين مرد دوباره از او هرسيد:

- نيخواد دقيق بگى، حاللا دو تا هايِنتريا بالالتر!
- جه نوع ثرتقالى؟

اين سؤال را الشوان برسيد. مرد كفت:

- تو حرا اين سؤال رو ميبرسى؟! - جون مثالً يرتقال هاى شهرما هستهُ بيشترى داره تا يرتقال هاى قاهره!
- و كوجه؟!
- اصلأيك نوع گوجه كشت ميشه كه گوشتبه، دونه نداره!
- خب!... خب! أـب

آرامش دوباره بازگشت. مرد به دَنى نگاه كرد. جشمهايشان به هم هم گُره خورد

 سؤال بعدى روى سرش فرود آمد: - جه خبراز مغازهُ بقالى؟!








 سرشناسان اين بازار بود...

 مرد خاكسترى ازاو اورسيد: - از مغازهُ بقالى جه خبر؟!

IV IV I I I

الشوان فوراً جواب داد: - ضرر ميده!

اضطراب در جشمان آرام او ديده مىشدر:

- من ميدوغم كه ضرر ميده، اما من ميخوار ميام بدونگ تو دارى جيكار ميكنى؟
- همه كار!
 مرد خاكسترى نفسى كشيد و به سمت الشوان خم شد. انگار صبرش تمام شده بود:
 كه نياز داشته بانى به تو بدَم، ولى بايد بدونى مغازه جطور مور داره كار ميكنه؟!
الشوان هدف مرد را مىدانست. مىدانست كه هدف او او فهميدن جريان خريد و فروش در بازار است. اين رادر جر جند سال كذشته آموخته بود، اما الو او



ضرر ميكنم!

- ارزونتراز بازار ميفروثى، جرا؟

ـ ا از نظارتهانى دولتى ميترسم ... اكه من رو دو دستگير كنن ، لو ميرم!
 تو جريان خريد و فروش مغازه و منطقه باثنى!



از هشتاد جنيه كمترنيست!
مرد خاكسترى فرياد زد:


- عزيزمن! هشتصد جنيه بغير، ولى ما رو تو جريان بذار! - به هيامبرقسم ضرر ميده، باور كن ! - صريح بگم مستر جورج سايكو، ما ميخوايم اطلاعاتى از جريان اقتصادى كشور بدونيم؟! - يعنى ميخواى باصراحت صحبت كنم! - بله.
- من ماهيانه بانزده جنيه درآمد دارم! مرد خشم خودش را بنهان كرد. سيكارى روشن كرد ورد و رورى صند
 الشوان آمد:


است ووسايلش بيستهزار جنيه ارزش داره ، ماهيانه فقط پانزده جنيه
درآمد داره؟!

مرد خاكسترى نزديك بود از جايش بيرد:

ميخوام اطلاعات به دست بيارم!
- خب دارم بهت ميگم!
- روزانه جقدر سيگار ميفرونى؟!
- دو جنيه!

مرد خاكسترى نگاهى براز شك بد او انداخت. الشوان فرياد زد: - دارم راست ميگم! مرد هم گفت:

## |l| اش I I

- خدا خونه خرابش كنه ، بايد درش رو قفل كنم!
- جرا؟
- ضرر ميده.

مرد خاكسترى فرياد زد:

- حمل و نقل، كرائ ماشين، ماشين فرونى، همهاش داش داره ضرر ميده؟ - بله، همينطوره!
- تو جیى هستى ... . هودى ؟!

مرد خاكسترى با اين فرياد، نااميدى خودش را را اعلام كرد. اين جورى بود بود


 مى خنديد و مرد خاكسترى هم خنديد و وبه دَّى نگاه كرد. به نظر مىرسيد دستورى صادر كرد:

- تَام شد مستردَذَى، بايد مغازةُ بقالى و دفترايكوبيليا رو ببنديم! سكوت همه جا را فرا گرفت!

 - جرا؟ جرا ميخوايد مغازه و دفتررو تعطيل كنيد؟
- بايد ماشين رو هم بفروشيم!
- آره، خغصوصاً دربارهُ يول!
- اين جيزى كه توميگى، خيالاتياتها
- خب، دفترى كه توى ائيوبيليا دارى جیى
الشوان فرياد زد:
- او لأ براى اينكه ضرر ميده واگه فرض كنيم كه ماشين... الشوان حرفش را قطع كرد: - ماشين قدئيه!
- روزانه جقدرخرج داره؟! - دو جنيه!

الشوان خنديد. واقعاً خنديد واز مرد خاكسترى برسيد: - تو دقيقاً ميخواهى جیى رو بدونى؟! - ميخوام بدونم اگه تو توى همه جيز ضرر ميكنى، يول زندگيت رو از كجا ميآرى؟!
- اين سؤال رو كى ميبرسه؟ - دولت!
- دولت از كجا ميدونه؟ - از حسابهايت! - من اصلاُدفترحساب و كتاب ندابرامبا جواب الشوان مانند ضربهُ ناكاوت بود وناب. مرد خاكسترى به مستردَى نگاه كرد و كفت:
- مستردَنى ! من ديگه با مسترجورج سايكو كارى ندا بارم!
 او را تحويل گرفت، جشمهايش را بيوسته جواب داد تا اينكه ساعت هشت شـر شب شد شد




## rr| I اشكـ دشمن I

الشوان به ايتاليا رفت ودر آن جا دستگاه فرستندهُ گرانقيمت راتحويل گُفت.


 انداخت. مسافرهم لبخندى زد و عذرخواهى كرد: - متأسفم قربان! الشوان جوابش رانداد و راه را برايش باز كرد، اما مرد مانند هرمصرى ديگرى

- نبذيرفت تا جلوترازاز او برود:
- امكان نداره!
- اول جنابعابالى!

اين منظره درهوإييما و جلوى جشم همه اتفاق افتاد، اما در نهايت هردو كنار هم نشستند
تصادف عجيبى بود. هردو يكت صندوق كوجكى در دست داشتند كه روى ريى


 عوض كردهاند و البته هيجكس تصور نیى زكريا باشد كه داشت توستر را همراه با دستگاه ارزثمند درونش به دستگان اطلاعات مصرمىبرد.

بايان

## نمايندگىهاى توزيع مؤسسة شهيد كاظمى

اصفهان: مركز توزيع كتاب شهيد كاظمى/ خيابان هشت بهشت غربى/ جنب بانك


اروميه: مركز فرهنگى عصر ظهور / خيا بان امام/ تقاطع عطائى / مقابل مسجد آقا على

اردبيل: مجتمع فرهنگى ولايت/ شهرك كارشناسان/ ميدان شفا/ Fartryfryryr --91FfDISYY
 . 91 rydpaldar

|هواز:رسانهييدارى/خيابانخوانسارى/نبشكافى/روبروىيإساثنظامى/AIITIIVYه.
بوشهر: كتاب سراى باران/ جنب حوزه علميه امام خمينى(ره)/ مقابل داروخانه זابرمن// -91VSEVIDDF-•WVITAYS.1A
تهران: فروشكاه كيعان/ خيابان انقالاب/ مقابل دانشكاه تهران/ يين خيابان فخر رازى و



تبريز: ياتوق كتاب سينما / ميدان ساعت، روبروى بازارترييت، فروشگاه باتوق كتاب(شعبه

زنجان: فروشاه كميل/ خيابان صفا/ جنب ستاد اقامه نماز/..-

زاهدان: كافه كتاب آسمان / خيابان شهيد مصطفى خمينى / بين خيابان طالقانى و آزادى/ -qYEI•DIDQ - - DFIFYIFDFD

سبزوار: كتاب آسمان/ اسرار شمالى/روبروى بانک مهر ايران/ فروشگاه كتاب


شهركرد: مركز فرهنگى كوله بار / خيابان سعدى/ نرسيده به چهار راه فصيحى / روبروى


- فسا: جبهه كتاب/ ضلع غربى ميدان مصلى(زير زمين)/ •


قم: انتشارات سوره مهر / خيابان ارم/ روبروى بانك ملى شعبه حجتيه/ ساختمان كوثر / -q1rarcsqer - - rarvarqu.r قم: كتاب فردا/ خيابان معلم/ كوچه V پֶالاک
 - YAHYQIIITFg.91YVAGYF.A


 -011へarfaq.

نجفآباد: كتابشهر ايران/ خيابان دكتر على شريعتى جنب بنياد فرهنگى آيت ا... خامنهاى
-
همدان: رواق / انتهاى خيابان مهديه/ جنب سردر دانشكده علوم پايه دانشگّاه بوعلىسينا/

يزد: كتاب آسمان/ بلوار شهيد منتظر القائه/ /ابتداى كوچه گلشن/ چاتوق كتاب آسمان/ -91DAYMIAYA - - YDIEMMAFVE

## از مجموعهُ خانه عنكبوت منتشر شده است:

نفوذ در موساد<br>نويسنده: صالح مرسى



شكار شكارچی (Y جلد)
نويسنده: صالحمرسى مترجه: سيدمهدى نورانى


## معرفى ساير كتابها



## داعش؛ از كاشت تا برداشت

نويسنده: سيدمهـى نوراني
نحوه شكليُيى، تشكيلات سازمانى و اهداف كروره تروريستى"داعش"و نحووه دقابله با آن. در اين كتاب جريان داعشبا تفكر سلفى(تكفيرى جهادى)، باتوجه بها سخخان مقام معظم رهبرى، حضرت آيتالله خامنهاى، در سه سطحبررسى وتحليل شده است.


ماه در آينه
به كوشش: رضا مصطفوى
 شخصيت، مديريت مقتدرانه و... بصورت كذرا يرداخته شده است. اين كتاب بيان كننده شخصيت ايشان در كالام حضرت امام(0)و وبزركان دين، شخصيتها، فرهيختيكان، مبارزين و سياستمداران نينيا استا لا اين كتاب مى توان بها عنوان بهترينو كاملترين كتاب در اين زمينه نام برد.


اخراجىها
به قلم: غامرضا قلىزاده / به كوشش: موسى غيور
 كتابمى توان به يان خاطرات شهيد احد محرمى علافى به صورت شيرين، بی يرده، صريحو وبدون كمو وكاست، ضمن يرداختن به جزئيات نام برد.

مجموعه رمان خانهُ عنكبوت-/


 او. هم جاسوس هست , هم جلسوس نيستا إمالا الا سوالك

 كشن كرده باشند، با او جه خوامندكردף $/$
--
$\qquad$
$\square$
www.manvaketab.ir
-ra-rvaf.Aff-s
$\square$

$$
978-600-7702-15-4 \text { है }
$$




