

艮 اكترافات جعفر شفيع زاده
 و محانظّ آيت الله خميني در نوفل لو شاتّو و تهران

## ليشتخفتار

أتاى جمنر شغيع زاده را براى اولين بار در روزماي انتالاب



هـصادره بدون مجوز مال و الموالل من أمده بود.


 در واتع اعر، آواوگى امـروذ من و خانوأده ام و ممه مصائبـى
 اتدامات ايشان است




 ماي بخت تبعيث را تحمل كثيم•










كویّ نگّاه داشت و در حالي كه ابتدا منكر آشنايى با مـن بود،



 الرزش بيشتّوى از انتتامجوييز صن داشت .




 محتاطانه آـا , شد مي كرد.




 اليـران ارزش نـوت العـاده أي دارد و از إيـنروسـت كه بـس الز

 دنباله خاطراتش را چاتّ و منتشر سازد.




و وـير اسـتار

$$
\mathrm{V}
$$



 †
 بيشغول بودم


 آيـت ائله طلأـرى معرونــ الــتي ، او رأ بعنـوان

 نبا ثـد












 تهدويجان، دریپ



















 .





 دريانت مى دانشتعد يكـى از











 (TTOt

 \$
-
 , كا,


 كه می شـناسي ؟ ؟

كاكتم : بلى !
كُنتّ :

















 اي به ـشهد مى وפم !




 رساندا


 آنها , هم ثـر ياء آغل تديمى جا داديـ،

 بهمن منتظلمر باشد كا باتناق بـ بأغ مراجعت كنيم•
























 تلاورجان والتع شده بود.








 ثواهد شـد

 هـ أ



 دستـ كمي الز ذيارت شنامن آمو ثدأرد.

كه غيله، زود بخواب رفتم '
 مبألله زودتر از من بيدأر شـده بود. وتتى براي شـيستـن سـر و صورت بيرون دثتتر، كتار حوضث الى كه آب هوتور اول بـ بـ







 غذاهـا از آ

 "مي شـد • سـ چها













 همكا, شُدم، اینبا بودثئد






 اتاق بركّرديم، ميههمانان


 لـ

 مي كنـند .
ايـن بـرنـامع غـذأ خـوري • تتـريبأ بهميبن شكـل • هـر



## 10

شدن يكى دوسـ نغر از ميهمانان •

 بدون اين كه كـى الجازه داشته باشد وارد التا





 كردم الز ساعت












 مذهبى بود، و بنا بر اين اشكالى نمى ديدم كه آقا





 گُغت است . و شب بجعه هم ناهار بازار اينهابمت !.







 ,








 بيشتتر شباهت با حاجي هاي بازار داشـتـت و تك ملـاو اعلام!

 معلوم شود ! من ، هعه ثّازه واردين دا

 داشــت و هتل بسيـار خـوبی ڤم بـود، زيـر زمينـي داشـتـ كـ

## IV

رميتوران هتل بود و شبها برناميه بـاز و آواز ورتـص مـم در




 جماب كرد.
 روى هتل عالى تالـو



















 حرث زدنشان هيثل آغوندهاست !!! از ساعت دو بعد از نيش شب ، وتتى كه رتّم عربهى د







 ,
 يك در كو

 1

 بيـد هـدى هاشمـى كه آ








 كه هیيشه در التنا





19
هشروب مى خورند؟! حسابب و كتاب بهشت و جهنم آنها كه با من نيست. شايد هم اجازه دارند . و، با اين خيالات ، درست وتتى كه سيد عبد الل آشهـز از خراب بيدار مى شد بن بخواب رنتم.







 كردند ，از ببرند الظهار تأـت م میى كرديد．


 فـوش⿻丷木犬⿱㇒⿻二乚力




## $r 1$

 زاده تصاب 41 د.












 ســوال هايم بود.



 ثيش بيايد ، بهر يكك از آنها
 دور ضـريـ بمألم و بشمـا بدم و تبرك است ، مـر و ته تثـيـ
دا بشم آوردم

كي











 زيادى الز علات مـن به او نيرز بلينـ غالطر بود.
 آناء خـانوانه ال






 بـ

نبودم





 يود زُند -شـروع كنـر


## $\%$

تـوسط




 هاشمي أجأم مى دثانمر.
 دادند و بعد مرا باتغا













 محمد سوداتنى * بود ، مرا به دنتر •كارش



 نيز ك نام ثأميل شـغيع زاده داشت اند ، زندلئى شده اثد .








 هاشــي نيـز بازداثت , و زنداتى شـده است .






 الهـن طـور نبـود , آكــر





 كس ديكري آثاه ثبود.





 برگّردم•


10

 النزادى شدم


 بهيين بهت نردأ شـب بايِث نتيجه تعليماتي وا كه بخو داده



 كم مانده بود از ثرس سكتبه كثم ؛
 هوخ مـر太ها،

ثـممى من نبودثد ، آلوده شـوده.





 شور!



ناكزير بيان بیى كنم.





 بودند ، نشانه بُّيْرم و كسي دا بتتل برسانم كه حتى يكبار هـم



 *ـريكى رفـايت









 نغز ايـرانی،

 دانم از امـر بودن انگّليسى ها تعجب كرده ايد هيمن جا بايـ










## PV

 كـذ
ساعت بك بعد از ظهر ، رنعت اسـد برادر حـانظ الــد































دتايتى بعد ، وتتى رنعت السد با يـك يـك ما دسـت داد ,


نشانه روى بدتت كاسل انجام كيرفته است .








 او دوختّ انـ و او ثيبز بـ دهها كـس اميـ دارد ولـو آن كـ



 آدمكشى نرن داشت . درست الست كه مـن با خـون بـ با كشتـم
 جهريان انتلاب و بعد از لا
 آلـوده شـد ، امـا دو
 " آماده ملاتات با تربانيان خود شدم، هنور دستم بـ خون

بك انسان آلوده و أغشته نشده بيود.
 سربازان شورى پوثانده بودند. با همه علايم و نشانع مايش و

## Y9













 مرده بودند . هيه أحساس مشا


 خلام
 برايـشا


 بودند


 از ليـن خوشهال بودثد كه دو دنيا احمتهايبى مثل هـا وبهـود
 عموطنانشان ألوده ثشود .

 تغاوت كه در تجربه مای بعدى بيشتـر تلب و مثـز هـوطنـان








 دستّيرى او على شدء است يا ث ؟!.





 سـريـاز
 دو جـريان
 هي





















 صادز تطب زاده + ابوالمسن بنى میدر , و حسن البراميم



 صـورت كرنت است .

 +




 اليه خأطرأت بيوتع خود تمريغس خوامم كرد.
r



 , كنت محبت كن أ أ
 شـوهر خـواعـرم وا شـئثيـلم
 غوشـــال شـدم

















 چابوسى بروند !





 است !




 ، تّرتيب اين كُنتظوى شلفنى








 (
 در تتل آيت الله شـس آبادى دستكيـو مى كنـد ، بهتنر امـت
 تطب زلده سـنري به ليبى بكنم •







ros














 سومى يك انات
ساءت ج مبح نردا، وتّتى كه با شنيـدن سـر ومـدا از











 همان دغتّر موطلا بيى نرانسـوى، بغأرسى و البته با لهجه بمن




 - كرغتّ
 و بعد از كمى حال و الحوال كردن بمن گُثتتُد كه با بـامامتيان


 مسابيى كه برايت باز خوامدشد ، مى ويـزم مـا شود.
همان زير ساختمان يك شعهه بانك كرديت ليونه بود ك
 تَّديكيهاي دنيّتر ، به










 را به طبت شهوارم برسانم


 بلند مى خواندم • در اتات خواب را باز كردم، ابا با آنهـ

ك ديدم كم مانده بود بس بيـئتم




 تطب زاده كنت : كجا؟ بيا تو! اينجا اروپاست



 مى كشى









 " "نتك, بودي下









والتمي آن مى شـد














 هاجر اي او و همخنيت سنجابیا را تعريت خوأمم كرد.





 تا







ra



 حركت كرديم• ثكت ایى كا براي من خيلى بالب بود ايـو بود




 تابل توجهى بهره بی بـددم













 توتع داشتم ليبى دا يك كشور آباد بيئم اما بنغ

















 جواب غاتمه داد .
 خيلى مجللز تر بود، دوت دوتميت داشت كه در يكى مى خوابيـ


## بود، الا آن تسـعت دوم را بداشتـ








 , بهوامر بهوابم!


پاريس و حتى سوريه نيست و بايـ خيلى موالظب باشي'
 توى ذوتم زدده بود كه خودم مم جز خوابيدن ، برنامه ديگّرى

 هرشب با او بودم !










داده بود.

مشغول سـرن مبهـان بودم ك بلندكُوي متـل ، اول بـ



## $F$

الطلاعات و دزوواسيون هتل رنتم و با كمال تعجب تطـبـ ذـاده





 ثيـز صبحاه باز





 بـإباك المت ! تـطـب زاده غ夫غت
 كيهرى. نكر مى كنم مسئله يك بازجويـى ثر بيان باشـد . با


 مـالت بترجّ دا داري،

 ديڭرى ؟
تـب زاده با انسـران ليبيابي محبيت كرد و بعد بـن



 كاكردي!.

كُنتم ; برای من نرقى نمى كند!
 شـده است كه منهم به خنده انتادم !.

 المريكائي عازم الدارد المنيت شديم،

























is





 بودمر آنها ، مـرا و سـوزّه رأ مى ديدند + حـرنهايمان را گُوش مى كردئد و غبيط مى كردند و از مخنه هايى ثم كـ لازم بود
 بوث، كثنار دست آثها باثـثد.







 نيويوركاك ربوده شـده بودند و جـس از

 هـاثر را در داخل دو صندوت چهربي أز ثيويـورك بـ طلـرابلس آورده بودند









 دو انسر ليبيايى كه صبح توسط تطب زاديا باده با آنها آشنـا شده

 ليبى مشغول الـاليت بودن اليا





كه مى توانم دلار اسريكايى در اينجا خرج كنم يا عه ؟






 توريست

 اغانه كرد:
 هتل بانيـد و بيرون نرويد تا فردا شبـ!





 تنبايى مى كُر دم.

## Fy




 ميرياندادان يك خط عوايى انتاليسى بودند كه آن شبـ را در



 باتريسيا تنگ شده برد!
 ما













 ثينيدن صدالى منى در حاليك دهار تعجب شده بود، گنت :
ـ شما ايرانى هـتيـ؟



 تربانى جوان كُنتم
اينهـا را در بمشــق بـا












 عــتم؟ با لثّد او را كه روى ثـأـايم انتاده بود، پـرت كردم و :









## 49



أمريكايى هم حرنت زديم . .' ممين و همين . .'.

 بلثدثر كردم و با ههربانى گُنتم'








 خارع شدم !
 مرا در آثوش كُرثتثد و از مها,









 مخنّى ماندند و من و احمدى و عبدالسلام براه إتاديم.





 مشثغول







 انكييسى مى كنت


01
آورم ! حالا تو تا فردا صبح نعـره بزن ! . . توى ايمن غـرابِ
 آديـزاذ حرف بزند؟!


 - رنيو ! احالا نوبت تست !

با عبل خودم ر1 به اتأز بازجويـي رساندم، در را باز


 بود، به جوإك كغتم : تو ايرانى هستى ؟!

 - آره بابا!.... من بدبظت اليرانى غستر! ال...
 صداقو بلثد شروع بب محبت كرد و بعد اششاره كرد كه باتعان

بيرون برويـر


 ويرأن كردن سيستم اعـعاب طرف بهر صورت و با مـر وسيله أى كا باشد.


 خوشـحالثن كرده السشت.


 در يـك انتاة ديكر جــع ثـديـر تـا بطـور كـلى ، كر جـريبأن

 از همان الولين لحــات بـلوم شـــ كـه عبـدالسـلام رئيـس












 همانران هستند و اغلب آنها مم تحـت تأثيـر تُرار كَرنت اند


 تأميسن كثنده بـلا











## $\Delta{ }^{*}$






 آيـ!







 ها


 رامثقى از نيـويـورك بـ طــرابلــس آورده انـد همين بهم بود.. بالاغره هم طاتت نيـاوردم و وتتـى توضيحات

 هم در كار مشابهى شركت غوراهي كرد! الـ


 بود

 خيال و بدون پامخ • برای شـكسثن تدرت هو طرز روحي ایا
 بغل داشتم. ترلر بود بع تثهايى بازجويهي دا انجام دهم. آنها






 ترتيب كه بود راضيـشان كردم•



 خطورى مـكن است اينهبق

لحظه الي ساكت ماند م و بعد، كـغتم ؛




 خراب و بسيار خـراب اسـت و صحبـت لز العدام و بــاكـه و دزدي و جاسوسى در ميان است






$\Delta \Delta$








 هم خبر نداهثت !.
 دمشت بيايس ؟
دوباره كُريه و زاوى شـروع شـد كـ بخدا خـودم هم نـمـا



بتوانى بـ سرنوشت غودته كیكي بكنى !









 جودى ، كارول و سونيا بود. سوثيا تحريث كرد كا كه در ايـان ان
 سككرتر داشت المت. دخترهاى بسيار خوشكُّا بودند. . بـاعت




 .























 "

## $\Delta V$

 بيـرحیى با باطوم و اسلحس بجـان تنوى نيـا النتـاده و دمـار از روزكّارش در مي آورد.






 هي
 كالبد بيهوش عبدالرضّا را از اتات بازجهويى بـ بـلول التتـألٍ دإـد





 ! إ.





 بـايان هغت با دويستـانش بـ نيـويهورك آمـده بـود و از خـانـا





 لزظلـر


 با ,
 برگڭثتم


 كردند و در كنـار در ورودى اداره الـنـتـ و مـخـابـات در يـك

















## $\Delta 4$











 جين نغش بر زمين شداهوا
















 با بنرستد
كار آنزوز هم با اين صحنه سردثانه تَام ثد و بن ثــز



 جگ, كشيـده شــده كه لـــن جـور كـارهـا الز آب فـوردن هـر در آن



 بخودم نهيب می زد

 !


 روبراه بوج!


كشيده , ا: دالشت , كُنت




 چطور مـكن است من او حا كشتيه باشم؟
 سكوت • غغتم















 .






> تغييّرى !

و' بـاز در اتـاق سغنسى ، خنـده و شــوغـي، تهـوه ,





 - براو بازيهويى حاضري

كُتْتُ








 ديده بودم كك خلق و بیى حومله بتنهايى وارد أتا







 عبدالـأـر ثر حـق ايـن جـوان بكثا بـرده ببرد، بودم• ــن •

 كه هماز تربانى، ممان همانر كه ديشبـ بذأطر او براى اوليـن






 . ديروز با خونسـسدي ابراز تأسغ كردم• عبدالر غَا كُّنت :
 , بغاطر اين محبتيلان خودتان مـرود بیى احترامى همكارانتـان تحرار كُرنتيد
 نشـسيتّ مي كردم






 بايد تول بدميد كه با توجب بع هع ابـن مسـائل در بازهمويى





$5 \Delta$












 كه تـلى صورت :ثُرثته بود

 تعديم
;
 ذد دووهـاعث الو را بمنـولا




 جا جال





كرد. طامر قظيهه ايـن بود كه مريـك از آنها، ستهـم به تتيل


 نبودند , در پا پان








 اين بازجهويى یا، ده روز بطـول انجاهيـ و طـى ايـن ده


 آثها را تحت نشـار تمرار دادند ك حاضـر بع لنفام هـر كارى بوبئد
هـه از ده روز باذجويمي وقتى كه رو كودن هو يك از
 ايـران،




 شـ


 بتى داشتـنـد ، الا جا










, آرأ كا

 عبدالسـلام + جراغ التا



















 خارع شددند و ب اتاز مخغي آمدند

 - عبد الرغبا!،







 خيانت تيوباران ! والسـلام!



 شـتوايیى داشت باثد !















 ب معابل در ورودى متل بيا يم كه الو بدنبالم خواهد آمد . ووتّى پـرسيـا خواهي نهميد!
سـراسيم؛ از جـا بـرخأستس، مـورتم را شـستم، لبـاس هوثيدم و در حالى كه بشدت ناراحت و سضطرب بونم، خودم

 بـعنوغى ديده بودم كه كم كم داشتم به وضع خوثـم هم ششكواك ـى شـد
















 دكتـر و هـرستلارها زبان نارسى بلد نيستنـد و تتو بايـد كــك كثى !




 عبدالهامر جوأبداد ؛



 .














## V1


 داند

 تجربه خودكشى را تككرإ مي كردا

 آ آـايشا

باذ صم ترست خواهـد بودا.


 تهران محاكمه , اعدام انتظارشان روا را بى كشد .



 نوبت تتوي نيا بود.




 -





ميكاريى كنى !

كوش مى داد، دستهایش شا بهم كويبد , كُغيت :

- يعنى تّازه خيانتث به وطنـ دا ثـروع كنم !


دارى • ايكر دارى بكو تا من هم كهكت كنم !

مورده مـمبت كرده ايد؟



بد تو ثود ! بهر حال كار ساده الى ثيبـت

بلندى مى كشـيد ، كُغت :






:يست !!

با لبغتـ تلخى ك نـستيـن بـارت هـاى تسليم در آن
ديده مى شُد، كغت

- يسى شب جوأب مى دمر. ممين امشثب !





 بو بی ای را ثم داد !!.


اعـلا امن إمتال


 بــــور عبـد السـلا






 I












 ر ر ر ر
 -

من إكر بخراهم خالطرات دوز بروز خود را براق شمـا





仿







 شاتش دهيم، ديكِ

V $\Delta$
نداشت . شايد زشئت بود و ب4عين دئيل هم خود خمينى كـنـت


 اين ديُّر دتياى ما شده بود










 بود و امن تريـن مكان برامشان هـان باركاه آتاى قذانى بان بود









 غود وا ادامه دهند ، تا مرڭِ نجيع تقوى نيا رخ داد.

 تلغن مى كيرد. در ايـن مــت دومـاه، دولـت ليبـى دوبار و

هربار دومزار دلار امريكايیى بعنوان حتوق بمن پپدلخت كرد.





















 اثامت در شتل لعثتى راحت شوم!








VY













 هضور ثر جلسـاتشثأن خــتـ كننده شده بود.





 ثاتريسـيا












 دسـ بيـندازد.





 دهيم!










 را باتنات سـايرين سر داده
شيبش از آ



 - .


## va






 مستيد!.













 مهـربـانى هـاى سبيـد مهـدى مـاشـمى را بـا نجـات دالدن او از


$A 1$
 عبدالعـامـر و خایْ



 بدست آورده بودم• از دست بدمر
در طول بیوولز از طـوابلس به باريس و ايـن بار بدون آ





 كه به دنتر او برسيم، آكاه شدم كا خواب و خيالهاي بمن بر ابى

 كرده الـت







 . تبليناتي براى جلب تُوجب انكار عموتم در جهان و هعهئنين



 پاريّ شود








 , و نعـانى مم جزّو آنها بودند .
























 بـول كثيد













 روز مورد بحت أتقاي و













 كنـند














 نغ





 ;رأمر مى شد . عـانطور كه كنتم ورود خمينى به بأريس , اتهاتش در























 بعد، ذينئ بيك تير ديكِ الز تركش مرينهايش رما مى كرد.















 اسلامى مr براي او تغاوتيى نداشت !!















 .سعر كّدرانده است! !.
 باط



 ,










 نيست كنته شود كه ني الثل بسياري از اغثلاناني كه بعدما


حسن نزيه از آن جمله بود.




 رئيس كانوة وكلاى دالوگّبتوى بود ، سعي دالشتند توسط او









 را تأسيس كـرد .






 الوزا













كثد! او مثل بتيه ملاهاى ايران نتط تـرآن خوانى بلد الست و






























41







 شيلى تغاوت ها ما ميان ما بود.

 براى يك مأموريت شبانه، بايد بـ خارع از نونل لو شاتاتو














 دوستداران النتابِ باشند و يكى از آنها، ميين آيت الله زاده سيد احـد خينيى بود.
.ياعت ده شـب ، وتتى كه يـلـ هيئت تازه از تهـران رسيده، بديدار خيينى دنتـد، اتبال المد بمن مأسوريت داد







بودند . جدا شوند
تطـب زاده بـه محـض آن كـه بـــت نــرمـان اتـومبيـل نشـست + צغت :

راستى باودش شـده كه الام ثـدد اسـث . 17 مبيليون دلار هـول




 مى رود






 بوش هيآد، خيلى زود به اين عكسها احتياج دارمپ!

 معشـوتـه و منشى تطـب زاده! بـاور كنيد كه حضـرات يعنـى








 أـوريـت شبانت الثاز مى شدا





 آنجا برو بيايى دانشت

 جوان كه در انتظار بودند، ، مـر محبت را بانز كري و آنها را











 دوريـان با دربان كلوب محبـت كـود و بعد از يـا در در كــار دستشويعى زنانه كه روى آن علامت ورود مـئو وجود دلشت •

 كیم، ناكٌ





 در بلد يـك مـسـث لايعـثل ونت +





 الا هنگابي كه در همان خيابان هعرو


 براه نيثدازيــ
 كشان همه را وارد مـاختــان كـددم و بعـد با آبـانسـور به طبـع






 بهلوان ! دئبأل من بـبا!

90

 دوريـان، تطـب زانه را بـوسيـد و بعـي بـ نـارسى روانى بـمن





 حاذة هميشش برناهـ دارديد.



 ابتدا رنتـار , كردار آتايـان

 أي كه برايَم جالب بود، اين بود كا فيلم طوري تهيه شده بود
 پاتريـسيا ديده نمى شديم• تطـب زالده و دوريـان، هـر دو بـه دومينيـك تبـريــك


 بعد هس خثديليم




 همه مربوط بهيّن نيلم بود و بغاطر همين نيلم هم قطب زاده
 غواهم كرد.


 صبحشان را خوانده الند !

 جماعتت بهذان آتايان خوثر آمده است







بعد از آن شب شر حادثه، هر دو سه شب يكبار برنامس





 ָا

 يكى از توكئه هاى مادت تطب زاده علي سيد احمد خمينى


 اول ترار دالثت و بركز اجتماع ناحش



را سوار كرده بو آلأرتعان خيابان نوش مي دنتيم، وريخت و


 مرن عياشیى و خريـد آتا






 فرانك بود. هديه بى كـري.
أن شب، يعنى آخرين شب اين ثياشي هـا ها ميد احمد
 با,


 نوش شـد كارمن و سروين شـرط كرده بودند كه كا سـاعتـ دو بعـد










 حادثه ثغيير سـيـر داد. كارمن و سـرويين كـ تـرالر بود ؛ ده


 جدى بوثن تضيب مى كرد.

 از آن

 دويــت هزار نراباكـ ، مبلغ زيادي باشد .




 بيردبا.








 كثم. سـرعت عمل آنها لڭ يك سو



















 ندانستّن زبان ، هـر عيبى كه داهتيه بـاشْـد ، ايـن يـك









 انتلاب هِد عزيزشان به خطر بينتد.





 بود !.











 بشُوم



 هم دو ثن بئا, آوردند. سـاعت اطـاتـى كه در لحظـات ورود بـ بـركــز پليس آورده بـودنـد



 سيـــ الـديـن نبـوى و يكـى دو وكيـل نـرانــوى مـم در آنجـا












 , كارشان هميبن استى و

 ششود + كنت : هـگُى آزاد هستيد و حتى مى ثواثيد عليه آنها



 است ، ه ؟ و من نتط توانستم بثندم !









1.     + 







 تا خـيني صدايمأن بزند ،









 „ـانصـدهـزار نــراشـب




 هـس كارهاى خوب از ما صادر بثشود. اين غاك با بر سـر بازيها




 شـيده أ و نداكاريبايـى كه براى ما , اسيلام كرده ايــ، خدا


 توانید بروند! بـ میض آن ک الز اطاث بيـرون آمديم، قطـب زاده بـه




 خبال مي كذا اشثت ؟








 ,
 ودعاد هم نـعى زنم








$1 \cdot \Delta$




 كانادأيـي شـد كه مكايت آن را هم بـوتـع بـرايتان خـواهـر
 "
حون بى خوامر مر










 كذاشتم كه هنوز هم لز








 عسرش يك كار خوب كرد هميدن بود كه تبل از هم حسـاب



















بجاى بازركان نذهـت وزير بي شد















 ممين ليست را ب سـغير شـاه ، اردثـيـر زامدى داده بودئد و



 و در جرياز اعدامها برايم ناش
در ليست المريكايـ ما ، بيشتـر نظـاميـان تـرار داشتيند

 بسيارى از آنها بدون سر ومدا و ـــاكهع، بطرز نجيعى كشتنه
 نائيني، آيت الله سيد مدمود سادات اشكوري، آيت الله حائ


1.9









 كــم كه، درسبت هر ششده اعدام



 كشـان ناسُناوى شد













 جِيد ، يك امر مدهبى بود كه آبت الله مذهبى نمى توانست

















بروند .




 هم با دـانران كه نهرست آنا


 هأت مانيان، سنارش دوخت جهار عد دست لباس همانري ب




111


 ارتش غول آسا را شكـستا ال


 بودم درباره شر دو موضوع میبتٌ كنمر





































 توطئه تازه الى پهن شده الست
دوريـان مـك كـرى ابتدا دكتر سنجابيى و بعد مـرا بوسيـا و بـ








 كانت :



## $11 \%$













 تهراني از اين تُرار بود كـ وى بعنـوان رئيس شهوراى سلطنـت




 ديكّرى در آمد .


 اين بار طمهه دئيس شوراي سـلطنيت أست . باتريسيـا بر را باز كرد و ايـن بـار عـلاوه بـر خـانـر



 شده بود و سـرش را جأى ديُكُرى كُرم كرده بودند .







 تريـاك دود مي كرد. هعنه ماى بعدي از آن هـم كثيـن تـر




 بود. نيلانهايى ثهيه شـده است
 از مهوع ترين و مـشمئز كنينده ترين، مناطرى بود كه مـن در





 حـالـت يـك مـوث


 داريد!



110




 ترياك و وانور را روبراه كرد و سيـجلال و شيـخ مـلا شهاب
 شدند!.
تـب زاده ، بعد ها براير تعرين كرد كه هنتّام ديدار
 تبل از نوثتِن استعغا بـ سينـا رنتـه ايـــا الز ايـن نيلها در




 كه ايران باشد، برسيم•

،
 ارفرانسى كه ما را بـ ايـران مى آورد ، جانى تورطئك بود و نه







ترطئه ها و ياركيّرى ها الز همان نشـشيتين لهظات ورود







118

 كه بثشتى سر نخشان را بدست داشيت و فـينى را آنينان از

 حك كرى امكان جذير نبود.











 مهانظه كار است . و ديگّران را مم بتول غودش داخل آدم تمى دانست

 , بعد از مراسم بشت زهرا، در اتاتاتكاه خمينش مـرا صدا زد و كُنت آماده باشل تا باتناق جريعهايت بـ حغور امام
 غواهد از شـا ما تشكر كند و مــل ايـن كه سبيلتان را مـم جرب كند.
هيـن طور هم شـد، خمينى كلى تحـريـــ و تمبيـد از

 چثّ سال مث ان توم
 ماها نيسـت , اينجا هم ثلبوغ است و هـلانـات داريـم و جّ

 و صبع هانزدهم بايد اينجا باشد! !










 پانزدهم مر ايـنبا باش








 سأعت $\wedge$ مبع ب تهريـجان دسيدم




## 119


 بود.مادرم مرتبـ تريان صدثن الم مى ونتـتْ ، الما رنتار يدرم






 ترس از آن دادم كه تو وارد كار تاحِّاق و ايـن جـور كارمها



 خورد!.

 هاشمى ملاتات كثم . تا زندان مم دنتيم . داود، طالب ملاقات









 نيست!
حدود ساعت شـش بعد ازظهر به هرسـ رنـاه رسيدم•







 جهت بود ، ك البته مـن مـ نريـب خوردم و حتّ با تـو بـود.




 را مم بعد بی زثمث
 الز ترك مدرسـ رفاه، ، تـلب زاده گغت












 من بكنم ، شِيــت ؟



 بازیى كردن كه تطب زاده توهيه الث دا مى كرد .







 در آنجا خوشحال هم شدمر
 مى پیهرِن زدن بود








 هـان ابو شـرينت، تـرار كـرنـتـ.
ساعت دو بعد از نصنه ثـب، 'تطب زاده رشت ريّ سخن را

 اينسـت كا مـا 17 بيليمين دلار از يـك كثـور دوبـت خـارجى

تـرض كرده ايم و مجبوريـم خيـلى زود بـه آتها بـو كـردانيـم و


 ترتيبى كی مـلا




 شود بدسيت: آورد؟



 كرد!.




 تواند بـ آنجا نزديك شـون هاشمى رفسينجانى و برادران مهدوي كثى نيـيز هـر يـك






 خودش نرسيده استـ. وقتى كه حـرئ هـع تمام شـد د دوريـان

ITH



 دارم بدانم ك آتايان ايتهمه الطلاعات را از كبا بدست آورده








 برناه دا غواهد بود!
 ,اتديت اينست كه جس از ماجراي ميان


 دزدهى آثار تاريخى متهم سازيم• خيلى مـ زحمت كثيـديم وله نشد!



 ككر اوليه از يكى از استادان دانشكاه بنام قائم متامى بود , حون بـ نتش بوزه هـا مم احتياع داشتيم توانستيم از طريت




 1, دوريt














 او مى خواهددر الختّيارش بكاريدا










 بتزودى دربـاره ج-زئيـات كار بـا آنها معمبت خـوامـم كـرد.

IYS




 نكرش را نكن ! حكومت نظلامى با من !.



























 پی





























 كانترد







 عاشتت می شـدمب!



 استراحت كنم , ثا سـاعت دو بعد از ظهر خيالم راحت باشـد .



 در الختيارش گذاشثي بودند .

 ，
 شـ

＂أ
 ；


 ， بـا

 ，范方 －寝號
 （أ

 كا，
 يُم






 كُرنتّ الند، الما خوب ، همين أست كه هست ، نعلأ مم كاريـش


 مى تواند ، يكباره مـرنـوشـت تـرا عوض كثـد


 توانتد بكند.



 موضوعى بيش نيامده كا رتيب و دشمني داشته باشمر دوريان گُنت : الهتباه تو هميـن جـاسـت , تـو در دنياى







 نـى آيد كا بعنوان ثـروع كار سـر تـرا با كارد آشهـزَـانه هـر




14




عثنتم 1 بيين خانم دورمان !





 كنم



 كّالربم• هميـن











 دار و دسته آخوتدها!
جلسه تا ساعت ج بعد از طهو طمول كشّيد و تـرار شـد ،
























ايــن بأو


 رناه و بعد بيدان بهارستان اعلام كرد، الـا همين كه بـ بـا بيدان


irw








زعنرانيه است ،



 دوريان، اتوبيل ,1 بحركت در أوردم و راه زمغرانيـ ,ا در

 جـريان داشـت و دوريان در مـورد دولت بختيار و تماسهايايى
 در خارع داششية ، الالاعاتى به فمينى مي داذ




 احمد خبينى هم وارد شدند و دور نـا دور خمينى روى زميـن هلت زدثد



 كردند تا تازه واريــن هـم جـايـى بـر ایى نشــتـتـن روى زميـن

 تطب زاده كئت تـا سـدا نـرّده اسـت وارد الــا
 داشـت








 باز كنيـم ، نكنيـ؟











 نباشد؟!

1\%



 سـنـير المريكا و دونغـر همراهانش ، بعد بازذكّان و دوستانش












 وث من ، توتيب ارنباط را دوريان خواهد داد .









 هيز ناهار خورى و ديـوارمايى الطات ان نتشش هاى بختلغ






 كند كا متوبه مأموريتم شده ام

 اي مى دسيد ، آكاه بشرم




 دوربـان جـع مى شُديم تا عـليات بوزه ايـران باستثان آغاز شود

## ITV


اختيار من گڭذاشت كـ


 شده بود.


 ترتيب كه شده تهي كثند و در اغثيار تو بتذارند.



 حمام بكيّرى ، بكير ، من رنتم بخوابم، نردا هم كارى نداريم و بـا براين ذود بيدار نشو!

 زود بخواب رنتم•












 در خطلـ نينتد!




 رنتيم









 دشامبر نازاك و بدن نـا را بتن داشت و هـه اعضـأى بدنش الز


 تهوه وا به بالثd آرودم، بهشتمى با عصبانيت و صداى بلند مي $t$ )


 با تـو هم صـلاح و مششـورت كـثم. ايـن جـورى نمى شــود كار

 گُرنت اند و رانستى راستى طـرف باورش شـده كه الام استـ و
 جلـس مى كنـد • كُّلرشش



: راست گֹغت




 جلْـــ
 كردند كه كـردئد و حت بیت


















باشد، هاضر خرامد شد؟

ــاثيد با مى رويد؟





 صحبت هاي سياسى بياز اين سـ نغر الدأت داشت .




 بينتد، فاتته عـس كارما غوانده بمى شود.
















مى زنتد كه از ايتجا آمده اند!

خوشّ اسـت • قی مى شود كرد؟

צ"
دهند؟







 اينها داشته بأشی؟!

بكنم ؟




 البته مى شود برايت كارى كرد إا ن حالا و در اين اوشماع و
احوال ! بیس صبر كن !.









 كه هنتام دستور دادن به ايراثي ها داشت



در حضـور هـاشمى رنسئجـانتى و ابـو شـريــنـ، حـالـت






 خواست راببطه بنطتى بين آنها وجود داشته باشد! أ


 مى كّرنت .
 بيكر داده بود ، بـ آنها بدهم! ماشمهى ونسنجاني سر منـبت را باز كرد و كـنت






 نخواسته بودث. الـا بهر حال يـادم انتاد كه بايـد كمتـر حـرا

## $1 F$


 شــريغت در حالى كه كيغ دستيـش وا باز مـي كرد و از درون ا


 حضرت آيت الله هثدوى كني يـك كارهـايـي انجام داديـم كـه مـلِ






 - خوب! يعثي؟ ...

ابو شريغـ ك دسِّباحه شـده بود، گنت :

 تهيه نكنيم!








 مسسودى و مسمبود خيامى بدستمان آسده است .

دوريان رو :ین كـرد , كُثت : بهـر حال ايـن كار شـده است • .


 غواميش "سى كنز مو خيوع بحرمانه بماند، آتايان راه مى اثتند





 ديكر !
 رُنت
 گّمان نمى كنـ




 كرنته الست!!


 آنهم تا یانزده روز ديكر !




140
ماشُمعى رنسنجانى كا



 ـاسب كار را فيعله دهثد

 خاتّه بود.

 مى بوسيد كّنت :





 دوريان كّنت
 \$، النسيتدن !


- الیرال

از

 المـريكــا النسـراد






 آنها كارت شـنا
 مـتـتعار بعتوان

## Ifv



 مي كـد +




 سـاعت •


 انتاديـم


ثر ثو طـرنا جـاءه بـاريـك خيـابـان دولـت ، دو كـارواو





 بربیم ناصله را حنظ كم
 ,


 ر راه انتادرم



 اند . با ديد أَها




 متابل










 تعجب آور بود.










149
خيابان گوام السالطث رنتند , بتيه در ورودى و دور وبر موذه















 -
 شاهكار است .

 هـيرتند
?
كُنت مسلهسل يوزنى سـاختـ اسـرائيـل دا كه كنـار دستتم بود برداشتم و بـ بجرد آن كـ خـواستم بيادهد شـوم، سـودابه يـاد






 شـود بود



 شـر يـ
هعيـن كـ در را بـاز كـري ، منثلـوبه او ديـدم كـه بسرأيم باورنكردنى مى Fـد ا

 شهش




 بعـا در آمد و مـودابه گُغت :



الـت كه بعد بعلو ثمى شود! اكر بـ كمكن امثياج دالرى بكو!





كـتر از می ثانيـ بعد

101
الز حالا ثا غروب لأنتاب ! بنطرت كانى است ؟ كنتم تلها نمى بانم كه به تله مأموران شـاه بيـنتم!
 مجبوريم باشيم, خيالت راحت باشد!
كنتّم : بی خواهم بلاناصله با دوريان صثـت كتم ! كغتّ : بكذألر برای بعد!
كنتم : بعدى وجود ندارد! من بـ جريكهايـم احثيا ع دارم



S S

دهم

بوده؟
 ب4 ايهن روزها كه بیگ ماحبش را نیى شناسدا



 ا-مريكايس شم بغو!



 اين طورى شده. نتط به اعمابت مسلط باش ! إ




غشُم 'ورياد زدم' دستها بالا!





 خـاكستـرى ,

دوريأ با تو صحبت خواهـد كرد!

هم الأن السيـر من أهـت !

! كُنتم
گغتت : من الان بالا مىى آيم!



لرزان "ظت :

- ولى اكر كلـلـ نتوائد با انـراد شحبت كـــد و دستــور دهد ، هع با بب دام خواهيم انتاد! الـا
 كار خودّم با مى كثمر

كوشیى را برداشثـتم، دوربان بود + گغت
 مى توانم برايهت بكثنم ؟







دوريان كُـتّ : معلوم است كه اعتماد دالرم !

















 اوكي • جغرى! اوكي، جغري !


 دوريـا ن أُنت

كدامشان را مى خواهيى ؟

 نيا را ب؛ †اينجا بثرستد إ
دوريان خنده زنان ڭڭنت : ياران ليبى ؟









 كُروگانها










 *ـرهــغ شيبكر


 شـد !






 ,

 دوريـانٍ ثنت $\ddagger$

 بازى مسخره نتشى داشته باشد ، رفت تا ابو شــريـت را بازي






 آثـكارا عـلوم بود.









 مركدامشان هبالثى پـول بكيرد!








 باز هم نغهی

 ووز و همان ساعث با با

 شا


 يعنى كتـر از بـدت سـه سـاعـت ، ســلى را در نـزديكـى يـك




















بیپيوندد .










 كارتان دا انجام دهيد و گُرنه تسمت دوم طـرح دا اهرا كن !








 ضريتى مثل موزه يَياده مى شُود

 بايد ثكر مسائل حغاطتى و اـنـيّيش وا كرد!



بيشتر مـكا كرد.
 يـي



 شد . بـ هريك لز حروكانها كمي آب داديم، بنوبت آنها را به
 نا

 داديم و بتيه براى بــك تصمبـم گيـري در مـورد سـرنوشـت آثها




آن معتاج بوديم•

شـاعت

 ش شــ
 احمـ ثـمينـي











اجثـاي شهـه با!







 بيكر كه از جا بلند شـده بود و بطـرون مـن مس آمـد ششـروع بـ

صحببت كرد كه دوريان بسرعت ششنول ترجهه شد :




 بدارد

 Lا


 تطبّ زاده بودند





 موزه بزودى علنى خواهد شد + خمينس بايد اعلايه اي بدهد و

 موري نظر تـرار كـرنتند

 من و گُروه ایريكهای ليبى باشد .

















 آمبولانس خواهيم برد و در آنجا ، عادى غنارى از از جنيازه مـا

 لـرح دوريان برإستى كه يـك شـاهكار بـود ر هميـن جـا
 تـاهـوات متابـل








 كُثتم+ هر كـل خواست وارد شود ، اجـازه ثيـراندازى خـوالميـد

دالشــت !

 در خانه بودثد و احمدي بـتـ ثرماندهي داثـت +










 هتزلدتومان هم نهي لدزيد ا!

















 ـتاسهأى بهمی برسم•

دوريان گڭنتم او را ديگُ نخواميم ديد؟
 داني ک بيل هعسأي ديوار به ديوار بـن است؟ و مـرأقبت انز من بعهده اوست !


 سـثوط حكومت شاه باشيمي!




 از ظهر خوأهيم رفت •

 كنم, ـشغول شـستشو بودم كه در خـام باز شـد و و دوريان در




 بزودى بتـواند مـن و هـريكهايم را كه ستـون السـلام ! بـودــم •
ملاتات 'كند.
 دورياض بنتد شد و در حالى ك بع برهنگّى من اشاره مى كرد،
: ث太ثت









زيباى مرموز داشتم، رابطل عاشتاته نيز ميان با برتثوار شد!

با دوريـان بطـرنـ، تهـران بـارس مسى رنتيم كـ بِيسيـم





 [


 خودتان را به ايثجا برسانيد






IsV






 خون بارى بود







 روى دستم كذاشت ايد











 - بياوري
















 دل
 ساعتى بعد ، تشلب زاده خوشحال و خثندان الز راه رسيد , نُكـان كرده است ! تأز• سى نهمد كه با ايـن الاغثها نمس تواند
 تماشا كنيم كه جه كينى دارد!!



 سسئله امثمى اسـت اجـازه بـدميـد يكبـار ديكّر هـم از حضـرت امام سئوال كنم




 بـريت , در متيتُت برالي Fشتى كنان باتى ماندند .









 رنسـنجاثي بود.

 باشـد










دلار برايم چـول ساغت !. تُبِ زاده، ، بطور جدى بـ صحبت بـرداختِ و از بروز
 كغت و از دوريان خواست كه خمينـ , غ غانواده اش را بيشتـر





 حرن بزنيم•












 دالشيت



 را بطور ناشناس در بريام بكّذارند و كار بكلى ضراب شود.




## iv1






 تحام شـب را در محل اتامت خانواده خمينى د در كنار هـسر , نرزندان او كُذْراثده بود





 دستور عـادر شدار ال

 أخرين مرنت را مي زدبا
 كا كا









 .........

-














 دوريان، در حاللى كه برای لوالين بار تـام ويـسكى درون

ليوانش را مير مى كشيد , كغنت ؛



דرسيدم؛ سن د تو هم نتشى ثر آن شاريم؟

كاريستـ كه مي توأثيم بكنيم!







Si شـرقت زد! ندا يُش فيأم و2, یل س ا كُثت


-

-ـر مـشـبـد

الدامـ د اد

- فـكـ,



خولهد شـد؟
Fمَ
 -

 , حـرنــاي دوريـا




 بود و انغتار



 ول، با حضرت رنا آسييى وارد نشود





تغيه سينما ركس آبادان غير از اين بود؟
كُتْم : يعنى ...
...






. سـاعـت قهار بعـد الز طهـر بـا عـداى دوريـان از خـوراب بيدلار شدم، الـا او را دو كنار خود ثيانتم, دوريـا رنتـ بـو

آلود + به او جواب دادم ؛

- تو كجانيى ؟
 هـم خيـلى زود خـودت ر! بـ اينجـا بـربـانیى • غيـلى، نـودى و . حياتثى الـت
_ اتناتصى افتاده ؟
- هثوز ن ! ز زود خودت را به الينجا برسيان ! ,


 دوريان و تـلب زاده در الطأ خميـنى بودم•



بيغود از اينجا ثور كرده اند + هين الأة با آتايان مى دويد

 اعثيان السـت ال.










 صباءيان ؛ دكتّر معبن نر و ميناجى باغناث آتاى ابوشريغ !





 سعركه كني 4




 برايـم تعريـت كـرد . البت هنكا צثاشتن شد و بـ آرارگى انتاد.






 ,









 آثـغته كرد!










 نبلم ورود خودث بود

























 بديدنش آمده بودثل مشتغول محبت بود.


 مس برد و اين اجازه إي بود كا من بروم و أهسته در كوشش

- 


د تشوكا ( S ك
 : -

هـضرت الهام غ
! (1)
今 ${ }^{\prime}{ }^{\prime}$,楽 شـد

 ,
 ك (


 , اليـرا
 "





 -
















 ثر برود و بيايــ خـار ج و بـأز دلال اسلعـ الـام بشـود؟ نظليـر







## 111

ميليون چول تنتد، تجار تهرانمَ بتديم كرده اند . .







شـا كارى دارد، برايش انجأم بدهيد!



 ,



خيلر ثم شده لم
















 بوده هر نوع خشونت ، كشتثار با بتـول غودشـان خشـ و تهـر
 كشتّا ، لیَ بلج حال





 زذا







 پَس من هم بس مانم تا كار تو تـام شود. بـ ايـن تــرتيـبـ ثـطـبـ زا


 با با
 كا كّنت : هعيـن بـسـره تـد بلثد مــبـور را كه در منوفل لو S"
 سيد احـد در مالى كه روى سـده خـينى وجاي چدرث
می نشــت ، كنت :
-


كتّث! نيدانم• من ك اسم اينها رو بلد نيستم ا




 حد كانی نشان داده باثم! سيد احمد خنديد وكنت : بثمين دليل هم آـغـرت الـام

كُتند كه اين كار نتـ از جمفر آتا بر بی آيد و بس ! كُتتم ا من در ذد
سيد المد در هالي كا با مـن و من صحبت जى كرد، كثت :











 نكري كرد كا از اين سغمس بيرون بياييم'
كُنتم: والله، هالا كها ايه مـونـو



 كُنت ك بواظب الين بابا باشمر. سيد احمد ک اسعلوم بود براى اولين بأر است كه جنيـن خبري وا می شنـود، كُثت

بابا را از سر راه برداريمر

 مثـل او
 كرد
سيد امـد، بلاناصل جواب داد
 بن نيــت كردن اين مرتيكه است و والسلام ! - لْتّ


آلوده بشود كلك طرن را را از اينجا كنديم'






به بحض آن كه اتومبيل , ا1 بحركت در آوردم تا بع خان

-

كُثتم



 بود اضان كـرد

 شايد نشود جلو او صحبت كرد

 داشثـ باشـيمر•















 ثروبك راجر در اهـران نباشد








 تضيه ثم باشى!





 و سيد المد را الز دست ندهى و ثر داجر جونز از مـركـ در
برود!


 دوريـان هاكت را باز كرد , بـاناسلك گڭت : هميـن با
نكهدار . . .







 شبيه هـين بوده باشد





 باشى و بموتع حسابشان دا برسي .". تشام


كارى لز دستم هـاغته نيست •

تطب زاده، درد دالهايش جور ديڭّرى بود. خيله علنى







 دوريان، كثت





 بغيه حرنهامم ثیزی در میين حدود بود و حندان برايم بالإغره همثي ساعت 0 مبع خوابيــــم كـ شـش و نيـم



وتتّى دسيديم، خينـى دنـوز در اندرونى بود و الز سـر


باثيد ك اينهـ راه را نرويد و بركّ برديد .

 - بالاخره نصميم كّرنتيد؟




119





داشثم


 ك:
 نداربـ












 كتنـنـ


نريـا كشيـد :


كنيد و با ينجا بياوريد!.


 شيخ مـادت كه همانجاها بود وثارد شد .


 اعكاسى دا كه مـادر مى كني بييثّم !, تا خـون نـريـذد ايسن انتخXا




 وارد شدم . غنت :





 مبادز مشل نرزند خود من است با او عهد مودت كنيد .
 انتاد و متأسناته من و جريكها





 كود.
فـردا، جلسـبات دادگّاه در دبيـرسبــان شعـاره Y علــوى











 برغلاث آنك نوشتّ اند خبينى بعد لز اعدالم براي ديـن








ترك بى كرد .

در الفتيار نداشتر تا حد اتل دوريان را سطلع كنم ،





دير وتت است ولى مثل ايـن كه يُرلم بود امشب معبت كثيم!
 آزادتر باشي • همين باهـا باش تا بيايم•




 ـ
میمد غلرضي گُنت : كار تـتام شد !

 شلوع بود و داشـت


 بالاخره از نـنس, الثتاد!
سيذ الحمد خوثسردو آرأم

 شـر يـغ كِّت :

 كجا




 با عجل Sُثت



 باز مم من يلك جا با شند ثافلڭّيرى روبرو شدد بود!!

با عيجبت هـا يـى كـ دوريان دربـاره امميـت هئـط جِان





 بودند





 سن كُنتر






-




 جـت ايـز دوتا













 : 5:

- اعام مثرموده اند
 بتوي ثيا S'
 كيسـت ؟
 , بآ تاي دكتر كيانورى جلسه دأرند .



 المام هستتد!




 مستيند





 شواستند ، بيدارم كن وكّرنه مر كس ديكّرى كار داشت ، بكّو الز من غيرى ثداري!




 ,


 بسـرعـت آبـى بـه ســر و روى خـود زدم، دوتـا تـرع











 مدتي طول كشيـد تا بالاخره تلغن دوريان آزاد شـد ,

توانستم صدائشر را بشثنوم•










كنيم

بنا براين با از كلل جريـان خبردارد و خـيالش راحت





 مبين جا باش الام باتو كار مغـروصى دارد!


 خورده است ، عهبانى استر •




 -













شيـخ مـلا شهابـ اهـراتى و بدنبال الو تطب زاده و سيـ المد در موانتت با نظر غمينى مطاليي ثغنتند و در آخـر سـر خمينى خطاب بـن كنت




با با يـ شـز







 شی شـ



 حدود!
 كا,
 بـه آ آ
لا









 هـود تساعـت





 اامشب وتتى هـمانها رئتند ، ساه عسلمان وا شـروع بي كتيم! ترسيد

جنرى و1 ببينند!



 الـثب برايم جالب نيسـت







 وسع و سليتئه تهدريجانى غودم، لباسهايِى را هـم كـ بسلامتيان










طلـيـــن بانز الـــــــ +




و بعد بى آثكه بیت و حيـرت من
















 خانه بـصدا در آبـد





هـم بــع بششويـم تـا داستـان دا بمرايـت تعـريــن كتم و كمـي
بخند يـ •

تيهـنانت تأ مـاعت






ويديو كذاشتـ شـد مــري شـد .



بخواب رغنتيم•

و تُتْـي از

 ثتوى نيـا , الیـيـدا كو
 بی ازڭ大

 ر
 أز







 - سعى كن سیاه فربث را مریه زودترتشتشكيل بدمى.


 خورد! و، وتتى او را با اتومبييل, به اتامتگاه جـد يـد خانـواده
 - ساعت
بايد باشى !

مربولا ب

حشمانش را پوشانده بود كٌثتي ا



بم داد, كُنت ؛

 با من باشى!




 الز جوئن چه خبر ! گغت




Y• $\Delta$
كت






 بلاناعلد آـاده كار خواهيم بود. خـينى در پـاسـخ من الظهار
 كه شورای انتلاب شما را بخوامد . تحاشی نكنيد و برويد ، امـا



 الز طلبه هاى جوان و كسانى وا كه در تهـريجـان می شنـاسم و
 فهيني، لبغندى زد و كّنت ايثها نمى شود اعتماد كرد! اما در تّ و همان احنهان مشَّـول شو، خيلى هم غوب است
 براى اين مسافرتها از هلى كويتر اسـّاده كن ، بهتر است
دستورش را ثمين امـروز خواهم داد. .



 اعلى سیاه فـربت بود









ميان يكى لز اين دو كار ساده الى نبود.


دهم • از تغوى نيا پـرسيدم;

- داستتما از خـانـواده ات

تـاس بڭيري ؟

آنظاه در عاله كه آه بلثدى مى كشـيد , كنت :

, بعد اضانه كربـ ! 」 -


 چرا در هـ










 هـاد، هـه با روش ها و سلزمان آن را بمى شيناغتيم و نياز بـ

## Y•V








يك واحد ضريبى




 عـلياتى و از





 استغدار و, آمـوزلش دمد تا رهبـر اتـلاب السـلامى خيـالش الذ هر جهت راحت باشـد .
از هـانجا و بـراى اوليسن بار با شـاره اي كه خمينى در





 كاله تلثني كُنت


بزودى عازم آنما مى شود ، مـالبى را با من در ميان بكُذارد.


 ترار دعم•







 دثباله حرنهإيمان را بكيـريم•


 مى توانـست عـناى خامى داشتّه باشد .
 تـرار داشتــد.


 باشتى و من طرف ديُّرُ .


 بودثد .

 نشده اي ک بوجود آمده بود, أغاذ شد و به كم و زيباد كردن








 ناحيش آنهاسيشي .





 من ترار گُرفت

عرنس مدت سه روز اقدالم كتيم
 مى توان دوى آذ بـ فارسى و انگأليـس خوان











































3 , 4

 تُـْ




.ساكـتا و خاموشث بور.


 -


-


 آثاز كرد:




از تن جدا كنى ' و من اعـلاً دوسـت ندارم شر و وتـت , مر مرجا


 ثده الـت






 بهم نخرودده باشـد


 مي ريزد!






صورتم دا: ببوسد ، كّغت :







جز مماني كه بود ميان ما وبود داشته باشد!


ـ اين از تو ! الما ـن اليـن آيـت الله شـــ را از وتتـى






 بششتّ، اون موتع ها منوز آفوند نيثده بود و كت و شـلوار













 هم ثه هعيبتى!
















 تخت مـتابل من نشست و كُغت - ديشـبْ + ســاليـوان، همـان مـرد مـو سـنيـد كـه سـنيـر






 جديد براى مـلكت تو هــثـند.
گُغتم § ${ }^{\top}$
دوريان دير حالى كه دوباره دراز مى كشيـد كّهت :








 كرده \$ كُنتم بن: بششتى هي






 مشككل كجاست و چرا ديشُب تا حالا من دست كـى از ديوات ها ندار؟؟!
 مشككل هل شود؟



 خيالت راحت باشيد، ، بدست بيكر . كلثل بيكر كُئتـت : يعنـى يـك إــت المريكايى كثتـ شود؟

 كنتّ مـاده است؟؟

 كـــت
 تو و مر من ا







 وُريه بى كرد.




引 آ
 1 10,
 .
 بـ4
 , - + + + . ... . . . .
٪


隹 آ


 بسغن باز كرد
-






 تواند با يا















 شرثيت مى كشى بغكر حل مشكل باش ، ن اين كه بغوامى


 بی خواند
گُنتر




عشى غش خنده ماى معرونش


 باذى بريارد، ولو ايـن كه بـ تـو يـا ابو شـريـن دستيور كشتـن



 .... ديثرى بڭ چشـــان دوريـان بـرتِي زد و بـدنبال آن از جـا بـريـد و




 هر با من بيايى !


 كرد؟
 يكعأهه برويـم ؟ ثنوتيث دو روز بـا سـ دوز آنبا غواميـم بود!

نئر كسى اصلاً از الْ غيردار نشار نشود!


 |تامتكاهـش در د تم بكثما












 انداختتض انتتال غيئى از تهران به تم!

## FY





 كراواتى هاى مهندس بازركّ


الا آيا إمام از اين احفـار خبر دارد؟

 من هيشَ از ظهر با خينى ترار دارم و تضيـ , با به او الطلاع خواهم داد
 يك





 كثتّت

- روو ايــن مـوضـوع سـفــرالنـي تطــب زاده تبـلاُ ذكــر كرده بودى؟




 نابئه كم نداشتي!
كُلتتم : و ب4 الين راهبا كشيده سی شدم؟
 مكر خـينى با ثبو صسهبت نكرده بود؟ كُغتر

دوديلن كنت : كم كم مغز نازنينتـت دارد بكار مى افتد +





 مهتـدس بـازوثا



 بي كيود!


## Yデ


 عازم باغ جهانبانى شدمر





 كه توجه هـه ما را جلب كرده بود ايـن بود كـ با با مرجا تماس






 كويتر براء ايشان آملده شود؟.
 داشـت براى خود با هنوز الز مـواحـل بتدـاتى تجاوز نكرده بود




 غوامى از دوريان اين كار را خواهم كرد و نع همان ريز أ ساعت
 بازركار درباره خشونتهايى كه تُوسط شود، داد سبفن داد و بـ ماجراي منزل جهأن بيثى اشاره كرد


 علنى باشد
 جواب اين بسـائل را بدمم، من هم در حالى كه از جا بلند مى شدم، گّنتم '


 مرا بـ حساب بی ادبى من بكّذارند .




ك با بیعى از نظاميان محبت مى كرد ب بلند شد و گٌنت :


 الز دست نغابى ها راحت نخواهد شد .




 الاسلام جوان براي ارشاد شیريكها به سهاه مأمور كـد ، بظـر تـو
 گڭت




## YY

> غــركاك مي آيد .


بروى،

צ: צ:
كغت







 داء!.
 مأموريت يك أيت الله برای اوشـاد


 بركشثّى با م م مذاكره بم, كنيم!!


 شود و تن دأمى تم ...



 مى
در تم ـورد استختبال بعده ای روحـانى و بعظمي رؤساى




 وتتى

- بـ


 كه آيا آتا جعـنـر مـر معثنـا













 دربارٌ برناس ماي آينده صحبت كنيم,

تـرديد نكنيبد
 . انجام بٌ اصل مطلب رسبد و گّثت :


## YYV






 كاشت اليم' بايـد زنجير وار بهم بحسبيم و برنامـ هـايمان را





 خبر دثار








 العدام كردن انسران سودى و يا سرتت از از موزه ايران باستان


 ثيجكس ديكر تابل متايسـ نيسـت و بـر اسـر اسـاس عميـن طـرز

 نتوا است و دتيثغ الى مبر نخوام كردأ

خوشـالى بود . گنت :
-














 دوريان ماك گُرى نمى توان شـوخـي كرد و او آنجّنان در تلب و روح خميني نغون دالرد كا بدون صـاحديـد او دمـت بكاري






 و بعد در هاريس تابل توجيه باشد




 شــد ، جـانشيـن خمينـي













شده + الميدوارم شيـر ين كام باشـيد!.









 حتيعت
 را ععبانى مي كند . , ونتى من رسيـى
 وتتى عمبـت های دكتـر آيـت تمـام شـد






 براي نردا صميح



 هالا ديكا


 سـاعت بك بـ بعد از كهر !

هنوز هتـى التوتيــل را روشُـن نكـرده بـودم كـ دوريـان
كـغت :






 بكشـد ، اليـي را آن جورى الز خـودش راضني مي كند و تـرا اين جورى ؛
كغتما



 زاده و بغي را كى ترار است به سبي ملـى بدثى ؟


 تو اينها ر: از كجا می داني ؟









 من موانقتت كرده باشبّ و الـا در عمل مية كارى انجام ندهى ' مگّر آن كـ بـ مـملحت هـه باشد!




دزد كرينت است.


تنسـغر أثيزى كفت :

- دزدهای عرب !








## Y Y

دوننر تمـد بالا آـدن لز ديبوار خـانه دوريكا دوا دارند ، صبـر










 ¢
 زندستند و سومي مr كه ايرانى الست . حتى يكك كلس مرف نمى










 كنم تا ديدارمان از دستكيـر شدكان حالت رسمیى داششته باثد. ساعت ثو بعد لز نصنه شـب بود كه نعـانى و هِهار نغر
 كى ديوار ب ديوار غانء دوريان بود، رنتير، دوريـان و تـانب زاده در ممـان كـاه اول مـر ســ تنـر دستگير شدكان ر! شـناختند :

ابر راشد، نرمانده ستون ضـربت نلسطينى ما در تهـوان و דسر آيت الله طالتاني !


 الز بتيه خوراست كه جون از آن لمئى دولت و شـوراي أنتلاب


 تلنز هينى را در جريان ترار داد و آنًاه درست بثل اين
 برداضتّ.



 زاده بو خانه دوريان آمد و با او و بيكر بمدت بيـيت دتيته محبت كرد و يكى از امريكايي ها كا با با سوداب بو خان بيكر رنت بود، در بازكشت ، يلك حلته نوار ويديو به دوريان داد








YY
آزادي آنها بدون مشورت با بيكر و دوريان مم كار معيحي


 خواهد ثنت.
كُتتم


- هستيد

وتّى كه براى دوميـن بار دوربـن ‘ چاى در ننجان مـن م
ـ بئند شـو و كمى از آن ســهـان تم بيـاور كه بـ شـای
بنور•
كين سام سونيتى را كه ديروز ميد بهدى باشتى داده
 :آنرا لبالب از دلار سبز امريكايي ديدبا

 حالى كه مي غثديد، ك' الغت
 كرمثت است ....
الما ، ناثّثان با سـرعت ششغول بردسى إمكنـاسها شد و





جهاى بدون سومان را غورديم و از خانه خارج شد

 آن سخنرانى طولاني فينى و آنكا بلز كتشت بـ كري ج و بمث
,



 اسكناسباى •0 , "




 انداخت و كغت 1

 - الز كبا آسده؟
 كغتّ :

 بهشتتى مرحمت ثرموده اثد !

بथ دی سى جور شد؟

دوريـان كّفـت

 گثيتم


 سوريه و ليبى در آن نباشد! با بهر حال تو به الين كارها كاري




- ....


 جَس در اين مورد نداشثنه و همراهي با یسـر طالتانى بدستور غود آيت اللم طالتانى بوده است.
§كث+ + تـو اين عرنها را باور بی كني ؟

سيانسى ــرـرع است بايـ باور كنى !




اسكتاس اصلى و یانصد هزار دلار تتالبى است •
كغتم; حالا خكار بايد بكنيّ!





 شود!


 پايانَ جلد ارل

