خيلى ناجور ضربه خوردم. ضدحال از اين بدتر نمىشد. شمطاش هم تتصير

حماگت خودم بود. بعضى وتتما كه بعاش فكر مىكنم، دلم مى خواد زار زار
كريه كنم، به خودم و مهه كس و ناكسام لمش بدم يا دودستى بزنم لو سر
خودم. شايد بعد از اين همه مدت، با كثنت تغيه يه كم آروم بشم. بذار هـه
بدونن من جه گدر ضايعام.

همه بدبغتىام ساعت سه بعد از ظهر يه روز ఛايِزى شروع شد. توى جايكاه

ويثه نشسته بودم و داشتم كورس اسبدوانى سنداسكى رو نيكاه مىكردم.

راستشو بنغوايد يه جورايم ذكر مىكردم منم عاردسنگ برداشته رثمت توى

جايكاه ويره نشستم. تابستون گبلاش شهر و ديارمو به همراه شرى وايتهد و يه

كاكاسياه به اسم برت ترى كرده بودم. اون سال هرى دو نا اسب داشت و تو

كورس باييزه شركت مىكرد. من و برت هم مهتر يا به تول معروف تشوحى


كريه و اشك بود كه مىرينت. خوامرم ميلدرد كه همون هاييز مىخواست تو

شهرمون معلم بشه קیه و راست ليهار بارم مىكرد. مىكنین آبروريزيه كه يكى از خونوادهى ما بشه گشوحى اسب. به كمونم ميلدرد نكر مىكرد كار من نذاره

شغلى رو كه مسالـ آرزوشو داشت به دست بياره.

الما هر جورى كه بود من بايد كار مىكردم و كار ديكهاى هم קيدا نمىشد. ديكه نوزده سالم شده بود و نمىتونستم همهاش تو خونه بشينم. روزنامهفروشى و קهنزنى هم به سن و سالل من نمىاومد. לسشلىمايمى كه جلو مردم خودشيرينى

مىكردن اين جور كارها رااز من مى اليمدن. يه هسر يينشون بود كه فرت و فرت مىكغت همن مىزنه و Tب حوض مىكشه نا هولاشو هسانداز كنه و بره دانشكاه. حالعو به هم مىزد. مـهاش شبها ييدار بودم و نغشه مىكشيدم هه طورى مىتونم حالشو بكيرم بدون اين كه كسى بغهـه من بودم. دوست داشتم ولتى راه مىرلت يه Tجر بردارم بزنم تو ملاجش يا بندازمش زير يه كارى. بىخيال. ولش كنيد.

هر جورى بود كارمو با شرى شروع كردم. برت هم آدم باحالى بود. حسابى با هم جود بوديم. او يه سياه كنده و جهارشونه بود. קشاش نرم و مهربون بودن. تو

دعوا كسى حريغش نمىشد. برت يه ماديان سرعتى بزركى و سياه داشت به اسم باس فالوس. من هم يه اسب اخهى كوچيك داشتم به اسم دكتر فريتز. اون هاسِز تو هر مسابتهالى كه شرى دلش مىخواست اسب من برنده مىشد.

آخراى جولاى با كطار سشرمون رو شروع كرديم. اسبها را سوار واكن مخصوص كرديم. شمين جور از اين مسابكه به اون مسابته و از اين شهر به اون شهر مىرثميم. جه لدر حال مىداد. نمىدونيد. الآن بعضى ولتا لكر مىكنم اين بههماى تيتيش مامانى دانشكاه رلفه هيهى حالمشون نيست. اونا هيع ولت با يه كاكا سيا مثل برت دوست نبودن، هيع ولت دزدى نكردن، هيج ولت يه يريك عرق هم نزدن، ياد نكرنّن جه جورى فحش بدن يا جه جورى اسبا را براى مسابته Tماده كنن. بیخيال. هيهى حالىشون نيست. آخه هيع ولت اين كارا رو

نكردن.

اما من همه اينها را بلد بودم. برت بهم ياد داد هه طورى يه امبو خوب گشو كنم، بعد از مسابته زخمهاشو بانداو كنم و شزار تا هيز ديكه كه آدم بايد بدونه. اين گدر تشنگ باى اسبها را باندار مىكرد كه اصلاً نمىفهميدى باشون زخم

شده. كمون مىكنم اكه كاكاسياه نبود سواركار معشرى مىشد. درست مثل

مورفى و والتر كاكس مییريد روى اسب.

ولىا هی حللى مىداد. شنبه يا يكشنبه مىرسيدى به يه شهر يطلاقى. سهشنبه هم مسابكه شروع مىشد نا بعد از ظهر جمعه. سهشنبه دكتر فريتز مىرلت تو مسابتهى يورته 2/25 و بعد از ظهر هنجشنبه هم باسغالوس تو كورس سرعت آزاد روى هشه رو كم مىكرد. اون قدر وگت داشتى كه وامسى خودت يه هرخ بزنى، به اراجيڤ اين و اون راجع به اسبها كوش بدى، بينى برت بيوز يه عوضى و به خاك بماله، خيلى קيزها راجع به Tدمها و اسبها ياد بكيرى كه كا آخر عمر به دردت بغوره. לُطل مىخواست يه كم קشم و كوشتو باز كنى.

Tاخر هغهه كه مسابكه تموم مىشد، شرى زود برمى بايد به كعك برت اسبها را به كارى مىبستى و بعد خيلى آروم به طرف معل

مسابتهى بعدى راه مىاثادادى. اون گدر بايد آروم مىرغتى كا اسبها خسته و

بى جون نشن.

واى1 خداى منا كنار جادها درختهاى كردو، بلوط، جوزالش و يه عالهه درخت ديكها ممه گهوهاى و سرخا اون بوهاى خوبا برت كه يه لرانه به اسم "رود عميق" مىخوندا دخترهاى لركل وركل دماتى لب ينجرهما! واىا نگوا يشش من، بايد بريد مدركهاى دانشكادتون رو بذاردد لب كوزه و آبشو بغوريدا من اين جور جاها درس خوندم. اكه بعد از ظلهر روزى مثل شنبه به يه شهر كوچيك مىرسيديم، برت مىكيت: "يه كم اينبا علافى كنيم". يه جايع اصطبلى كرايه مىكرديم، به اسبها آب و غذا مىداديم. بعد لباس هلوخورىهامون رو از تو جعبه درمىTورديم و لنمون

شهر بر بود از كشاورزايى كه دهنشون از تعبب باز مونده بود. آخه مىديدند

كه ما تو كار اسبدوانى بوديم. بههمام كه انگار ميج ولت يه كاكاسيا نديده بودند شمين كه تو خيابون اصلى راه ممانتاديم با مىذاشتن به لرار.

شهعى اين گضايا هبل از ممنوعيت الكل و اين شِر و وِرها بود. دو كايِ مىرلميم

تو يه مشروبفروشى. آدم بود كه دورمون جمع مىشد. شميشه احمفى ريدا مىشد كه ادعا مىكرد اسبها رو خوب مىشناسه. بلند بلند شروع مىكرد سؤلى كردن. من هم كا مىتونستم خالى مىبستم. مىكنتم صاحب اسبهام. سربع يه يارو مى كغت: "النشار مىديد به ويسكى دعوتتون كنم". جشاى برت داشت به فول خودش از حدته ييرون مىزد. دست خودش نبود. مىكَمْ: "موم، خُب، باشه. موانگام. يه بيكى با هم مىزنيم روشن شيم". واىا جه مشروبىا جه قدر حال مىدادا

اما اين اون جيزى نيست كه مىخوام براتون تعريف كنم. آخراى نوامبر بر كشتيم شهر خودمون و من به ننهام هول دادم كه گشوكشى رو براى شميشه مىبوسم و ممذارم كنار. هيزاى زبادى هست كه آدم بايد به ننعاش فول بده Tخه اصلأ كوتاديا نيستن.

اما بازم نتونستم تو شهر خودمون كارى يِدا كنم. وضع كار از قبل شم بدلر شده بود. مببور شدم برم سنداسكى. اونجا يه كار خوب با آب و غذا و جاى خواب ييدا كردم. بايد از اسبهاى يه آدم خريول مراقبت مىكردم. غذاشون خيلى خوب بود. هر هنته هم يه روز تعطيل داشتم. شبها روى يه تخت سغرى توى يه طويلهى بزرى مى خوايسدم. كارم مشش اين بود كاه و جو بريزم جلوى يه مشت اسب كه حتا با يه وزغ هم نمىتونستن مسابته بدن. كار بدى نبود. اون تدرها در مىآوردم كه به خونه هم يه يولى بغرستم.

اما بعد. داشتم براتون تعريف مىكردم. كورس بايِزه به سنداسكى اومد. يه روز مرخصى كرثّم و رلثم كا مسابهات و بيبنم. حول و حوش ظهر راه الثادم. لباس هلوخورىمو بوشيده بودم. كلاه دربىام هم كه شنبیى گبلاش خريده بودم

كداشته بودم سرم. يتهام هم Tهاردار و سغت بود. اول از همه رلّم مركز شهر و مثل جنتلمنها شروع كردم به لدم زدن. من هميشه به خودم مى گم: "كاهرتو جلو بتيه حهلا كن"ا اون روز هم درست همين كارو كردم. چهل دلار تو جيبام بود. يه سر رثتم اتل بزركى وستهوس. يه راست رثمم جلوى دكهى سيكارفروشى هتل و كغتم: "سه كا سيكار بركى بيست و هنع سنتى بهم بديد". لابى و بار شتل بر بود از سواركار و غريبهمالى خوشتيهى كه از اين ور و اون ور اومده بودن. خودمو تاطى شون كردم. توى بار يه يارو بود با يه عصا و يه كراوات كرهبزرى و بتههاى. رينتاش حالیو بهم مىزد. من دوست دارم يه مرد، مرد باشه و شيك لباس يپوشه، اما نه اين گدر فيس و افاده

داشته باشه و خودشو بكيره. با يه جور خشونت كنارش زدم و يه كيلاس ويسكى سشارش دادم. مرديكه يه جور بهم نيكا كرد انگار دعواش مىاومد. اما نتلرشو عوض كرد و مق هم نزد. يه كيلاس ديكه هم ويسكى سشارش دادم نا بهش يه קيزى رو بغهعونم. بعد زدم ييرون. رثمم به طرف يسست اسبدوانى. ولتى رسيدم بليط بهترين صندلى رو توى جايكاه ويزه برا خودم خريدم. ديكه داشتم زيادى گيانه مىكرثمّ و يز مىدادم.

حالا ديكه من تو جايكاه ويزه نشسته بودم و تا دلتون بغواد خوشعال بودم. از الون بالا تشوچىما را مىديدم كه داشتن اسببها رو مىآوردن. شلواراشون كيف بود و پتوى اسبها از شونهماشون آويزون بود. درست مـون كارى رو مىكردن كه يه سال قبل من مىكردم. من هم دوست داشتم اون بالا تو جايكاه ويره باشم و احساس بزركى بكنم و هم دوست داشتم اون بايين باشم، به Tدمهاى اون بالا

نكاه كنم و بيشتر احساس بزركى و مهم بودن بهم دست بده. هر كدوماش حال

خودشو داشت.

خُب، درست جلوى من، اون روز توى جايكاه ويره يه يارو بود با دونا دختر همسن و سال من. مرد جوان Tدم خوبى بود و معلوم بود كارش درسته. از اون كيه آدمهايع بود كه دانشكاه مىرن و بعدأ وكيل يا سرديير روزنامه يا קيزى تو اين مايهما مىشن. اما اصلاً خودشو نمىكرلت و فيس و الاده نداشت. بعغى از

اين جور آدمها خوبن. اون هم يكى از خوبهاشون بود.

خواسرش و يه دختر ديكه همراماش بودن. خوالمره بر گشت و به عتب نكاه كرد. اولاش همين جورى بود و هيج منلورى نداشت. از اون تيه دخترا نبود. يه دفعه

زل زديم تو چشاى همديكه.

نمىدونيد چی بودا وایا يه هلوى بوستكنده بودا يه لباس نرم كناش بود. لباساش يه نهه آبى مىزد. خيلى خوشكل بود. ولتى بهم نيكا كرد دوتامون سرخ

شديم. بهترين دخترى بود كه تا حلا تو عمرم ديدم. اصلاً فيس و اناده نداشت. خيلى شسته رلمه حرف ممزد بدون اين كه مثل يه معلم مدرسه يا از اين جور آدمها باشه. منظلورم اينه كه وضعشون خوب بود. شايد باباش دستاش به دهناش مىرسيد ولى اون گدرها هم مايهدار نبود كه دخترش فيل دماغ بشه. شايد يه دواخونه يا يه خشكبار فروشى لو شهرشون داشتن يا چيزى لو شمين مايها. هيع وتت بهم نكغت. من هم نهرسيدم. اوضاع ما هم اين قدرها بد نبود. يدربزركام اهل ويلز بود و لو اون كشور... نه ولاش كن. بیخيال.

دور اول كورس تمام شد. مرد جوان دو تا دخترو تنها كذاشت و رفت كه شرط بينده. من ممدونستم مىخواد هی كار كنه. اما اصلاً بلند حرف نزد كه دور و برىهاش بغهمن كه مثلاً اون ايِنكاره است. كارى كه بعضىـا مىكنن. املاً از اين كيه آدمها نبود. يه كم بعد، بر گشت و من شنيدم كه به دخترا كغت كه رو

جه اسبى شرط بسته. ولتى كه مسابته شروع شد ممهشون نيمخيز شدن. حسابى

هيبانزده بودن و مثل همبى آدمهايس كه شرط مىبندن صورتشون عرق كرده

بود. اسبى كه روش شرط بسته بودن اون جلوها بود و كمون مىكردن اكه يه ذره

بعنبه از همه جلو مىزنه. اما اين طور نشد هون ملل اين حرفها نبود.

هند لحنله بعده اسببا براى كورس سرعت 2/18 به مف شدن. بينشون يه

اسب بود كه من خوب مىشناختماش. اين اسب توى اسبهاى باب فرنج بود اما

صاحباش خودش نبود. صاحب اين اسب مردى بود به اسم Tاكالى ماترز اهل

ماريتا توى ممين ايالت أمايو.

اين Tكاى ماترز خيلى خربول بود. هند ثا معدن زغالسنگ داشت و خونعاش هم يك كاخ بود بيرون از شهر. اين مرد عاشق اسب بود. الا خودش يه مسيحى هيزيبتريان بود و احتمالاً زنناش از خودش هم معتّدلر بود. به خاطر همين بود كه هيع وتت خودش اسبهاشو تو مسابحات شركت نمىداد. لو لهام يبستشاى

اسبدوانى أمايو شايع شده بود هر وتت مىخواست يه اسب رو ببره توى كورس، اسبلش رو مىداد به باب فرنع و بعد به زناش مىكغت كه اسبو

فروخته.

همين جور كه كثتم اون روز باب با يكى از اسبساى Tكاى ماترز به مسابكه اومده بود. اسم اسب "إبوت بِن آمِم" بود يا هيزى تو شمين مايهما. اين اسب مثل برت تند میرفت. هيج اسبى به كرد باش نعىرسيد. يه اسب اخته بود كه مارى 2/21 داشت، اما مىتونست توى 0/08 , 0/09 ـم شركت كنه. حالا من جه جورى اين اسبو مىشناختم. سال قبلاش كه با برت كار مىكردم، يـ كاكاسياه رو مىشناخت كه برا Tكاى ماترز كار مىكرد. يه روز كه توى كورس ماريتا مسابته نداشتيم و هرى هم رلنه بود خونه، با هم رنيّم سراغ اين كاكاسياه.

همه رثّه بودند كورس اسببسوارى رو بيينن. ميج كس نبود الا رفيق برت. همه سوراخ سمبههلى كاخ آثاى مالرز رو نشونمون داد. برت يه بطرى شراب توى كهد اناق خواب Tلاى ماترز بيدا كرد. گايمش كرده بود. حتمآ زنش خبر نداشت. با اون كاكاسياه مههى بطلىى شرابو سر كشيدن اما انكار خيلى روشن نشدن. بعد كاكاسياه بردمون و اين اسب، شمين آمِم رو مىگم، نشونمون داد. برت مميشه از خداش بود كه يه سواركار بشه اما جون سياه بود ميج وتت نتونسته بود. رفيتمون كذاشت برت اسبو ببره بيرون و توى ييست اختصاصى Tآلى ماترز يه كم سوارش بشه. آڭاى مالرز يه دختر بهه داشت كه يه جورايه مىخورد مريض باشه. اصلاً هم خوشكل نبود. يه دلعه معلوم نشد از كبا سر و كللاش ريدا شد. با هر بدبغتى كه بود سريع اسبو برديم طويله، نذاشتيم سه بشه. اون روز بعد از ظهر توى كورس سنداسكى، اون جوون همراه دو دختر بدجورى حالش كرثّه شده بود. آخه تو شرطبندى باخته بود. خودتون بهتر مىدونيد

اين يعنى جه. يكى از دخترا دوستش بود و اون يكى هم خواهرش. خودم

بيش خودم كنت: "به دركا بايد كمكش كنم".

وتتى آروم زدم طشت شونش، خيلى خوب تصويلم كرفت. از مهون اولش نا ا†خرش هم خودش و هم دخترا باهام خيلى خوب بودن. تخصير اونها نبود.

وتّى بر گشت طرفم اطلاعاتى رو كه راجع به "ابوت بن امم" داشتم بعاش دادم. كثتم: "دور اول يه سنت مم روش شرط نبند آخه دور اول مثل يه كاو كه بستنش به خيش شغمزنى ميدوه. اما دور بعدى برو شايِن و هر چى دارى روش شرط ببند كه هيع اسبى به كرد باش نمىرسه". شمهاش همينو بهش كنتم. هيع ولت آدم معترمتر از خودش نديدم. يه مرد هاق كنار خوامرش نشسته بود. نا اون موتع دختره دو بار بهم نيكا كرده بود. من هم شمينطور. دوتامون

سرخ شده بوديم. حالا برادره چى كار كرد؟ بر كشت و از مرد چاق خوامش كرد جاشو با من عوض كنه نا برم ريششون.

واىا خداى منا كارم در اومده بود. هه قدر من احمق بودم رثتم بار هتل טا تونستم ويسكى زدم همهاش به خاطر اين كه اون مرليكه عصا و كراوات داشت. دختره حتما مىفهميد. بايد درست كنارش مىنشستم و دهنم النتضاح بوى الكل مىداد. از خبالت مىتونستم خودمو از بالاى سكوها يرت كنم بايين، يهرم وسط بيست و از همهى اسبها جلو بزنم. آخه اون از اين دخترايى كه هيهى حالىشون نيست نبود. حاضر بودم هر קى داشتم و نداشتم بدم نا يه آدامسى حيزى بهم مىدادن بهوم بوى الكل بره. خوب شد كه اون سيكار برگداى بيست و ينع سنتى تو جيبام بود. فورى يكىشو دادم به برادره، يكىاش هم خودم آكيش زدم. اون وتت مرد چاته بلند شد و جاشو بامام عوض كرد. حالا من درست كنار دختره نشسته بودم.

اونا خودشونو معرفى كردن. اسم دوستدختر بسره الينور وودبرى بود. باباى

دختره لوى شهر تيفين كارخونهى بشكهازى داشت. خود بسره اسمش ويلبر

وسن بود. اسم خواهرش مم لوسى وسن.

كعون مىكنم شمين اسمهاى گلنبه سلنبهشون كار خودشو كرد. خودمو حسابى كم كردم. يه Tدم كه جبلاً كشوحى بوده و حلا هم تو يه طويله كار مىكنه ميع

بنغى نيست. نه از كسى بهتره نه از كسى بدتره. هميشه همين לكرو كردم و شـه

جا كنتماش.

خودتون بهتر مىدونيد آدم خى مىكشه. هيزى تو اون لباسهاى הشنى بود، تو اون جشمهاى خوشكل و مهربوناش، لو نكامهامون و سخشدنمون.

نمىتونستم ناميدش كنم.

خودم هم حالمام نبود دارم چى كار مىكنم. كغتم اسمم والتر ماكرزه، خونهمون هم توى ماريتاى أمايو. بعد به سه كاشون شاخدارلرين دروغى را كه كا حالا تو عـر تون شنيدين كغتم. كغتم كه بابام صاحب "ابوت بن امهـ". حالا هم قرضى دادJش به باب فرنع نا كورس بده. آخه دون شأن خونوادهى ما بود كا تو اسبدوانى شركت كنيم. چششاى لوسى وسن داشتن برق مىزدن و من كا لونستم خلى بستم.

بعاش از خونهمون تو ماريتا كنتم، اون اصطبلشاى بزرى و اون خونهى بزرى آجرى روى لهها درست بالاى رودخونهى أمايو. حواسم جمع بود كه يه جورى حرف بزنم كه לكر نكنن دارم لاف مىزنم. من يه حرفيو شروع مىكردم اما مىذاشتم خودشون بیيهى حرفها رو از زير زبونم ييرون بكشن. يه جورى نشون دادم كه خيلى ميل ندارم از خودم حرف بزنم. خونوادهى ما كارخونهى

بشكهسازى نداشت و از وگتى كه هشامو باز كرده بودم ممش هشتمون كرو نهمون بود. هدربزرگام توى ويلز... بگذريم، بیخيال. همين جور با هم كرم كرثميم، انكار كه هزار سال بود همو مىشناختيم. بهشون كغتم كه بابام به باب فرنج خيلى اعتماد نداشت و منو گايمكى فرستاده بود منداسكى كا بينم جه كار مىكن. هر چی رو كه از "ابوت بن امم" مىدونستم بهشون كغتم. كغتم كه دور اول مثل يه كاو لنك مسابته مىده و مىبازه. اما بار دوم كسى به كرد باش شم نمىرسه. برايى اين كه حرفعو بهشون ثابت كنم از جيبام سى دلار درTوردم و به ويلبر وسن دادم. ازش خواستم اكه زحعتى نيست بعد از دور اول باين بره و با هر نرخى كه دلاش مىخواد رو "ابوت بن امم" شرط بينده. بعاش كغتم كه نمىخوام باب فرنج يا هيج كدوم از گشوحىها منو بيينن.

دور اول كهوم شد. "ابوت بن امم" مثل يه اسب جوبى مىموند. انگار كه اصلاً

جون نداشت بدوه. آخر از همه هم به خط بايان رسيد. اون وكت ويلبر وسن به بايِن جايكاه رفت تا شرطبندى كنه. من موندم و دوتا دختر. يه لعنه كه خانم

وودبرى داشت اون طرفو نيكا مىكرد، لوسى وسن يه جورايـ با شونعاش منو

لمس كرد. وایا קه حالى داد.

يه دلعه به خودم اومدم. فهميدم ولتى حواسام نبوده اونا تصصيم كرثنه بودن

ويلبر بنجاه دلار شرط بينده، دخترا هم هر كدوم رلفه بودن ده دلار از يول

خودشون شرط بسته بودن. حالم داشت به هم مىخورده بعدش حالم بدلر هم
. 1 n

خيلى نگرون "ابوت بن امم" و بولشون نبودم. شمه چيز خوب ريش رفت. امم

تو سه دور بعدى سنى تموم كذشت و هر سه دلمه اول شد. ويلبر وسن هم 9 به
2 كلى بول كيرش اومد. ناراحتىم از يه جيز ديكه بود.

وتى ويلبر از شرطبندى بر گشت بيشתر وتشو با خانم وودبرى كذروند. من و لوسى وسن هم با هم تنها شديم، انكار كه تنها توى يه جزيرهى دورانماده و متروك بوديم. كاشكى راهى بود كه مىشد شمه קيزو درست كرد. هيع والتر ماترزى كه به اونا كنتم وجود نداشت و هيع وتت هم وجود نداشته. اكر هم وجود داشت لّسم مىخورم روز بعدش مىرثّم يه كلوله حرومش مىكردم.

من احمق اونجا بودم. توى جايكاه ويره. خيلى زود مسابته تموم شد. ويلبر رلت هايين و بولى رو كه برده بوديم كرلت. يه درشكه كرايه كرديم و رثيم مركز شهر. رثيم هتل وستهوس و يه شام حسابى زديم تو ركى به اضاههى يه بطرى

شامهاين.

من با اون دختر بودم. نه اون حرلف مىزد نه من. يه خيزو خوب مىدونم. به خاطر دروغى كه كثتم بابام مايه داره و اين حرثا بكام علاكهمند نشده بود. يه جورامی مىشد فهييد. بعغى دخترا مستن كه تو زندكى לتط يه بار يدا مىشن.

اكه نبنبى و كارى نكنى، براى مميشه از دستشون دادى. اون وتهه كه يدرت در مياد و دوست دارى برى و از روى يل خودتو بندازى تو رودخونه. از نه دلشون يه جورايى بهت نكاه مىكن كه دلت مىخواد اون دختر بشه زنت، اونو ميون يه عالهه كل با لباسشلى خوشكل بيينى. دلت مىخواد اون دختر بههمايع رو كه دوست دارى برات به دنيا يياره. دوست دارى بهترين Tهنگیا رو براش بزنن. وایا خدای منا

نزديك سنداسكى كنار ساحل خليع جايى شست كه بهش مىكن سيدار هوينت. بعد از شام سوار يه كايق شديم و رثميم الونجا. ويلبر، لوسى و خانم وودبرى بايد با تكار ساعت ده برمىشتن خونه. Tخه اكه تكارو از دست مىدادن بايد تا صبع ييرون مىموندن.

ويلبر كلى براى گايت يـاده شد. واقعأ هسر باحالى بود. تو سيدار بوينت جند تا سالن رگّ بود و چند نا غذاخورى. يه ساحل هم بود كه مىشد اونو ادامه داد و

رسيد به يه جاى تاريك. ما هم رثّيم اونجا.

نه من حرف مىزدم نه دختره. داشتم לكر مىكردم جه قدر خوب شد كه ننغام

غذا خوردن با جنكال سر ميزو يادم داده بود و بلد بودم نبايد سوهو سر كشيد

وكرنه حسابى آبروريزى ممشد.

بعد ويلبر و دوستدخترش به قدم زدنشون ادامه دادند و شمينطور توى ساحل از ما دور شدند. من و لوسى توى تاريكى جايى نشستيم كه آب رششهماى درختشاى بير رو با خودش شسته بود و آورده بود. بعد از اون تا وتّى كه بر كشتيم به كايق كه بريم به ايستكاه كطار ممل يه حشم به هم زدن كدشت.

همونطور كه كنّم جايى كه نشسته بوديم تاريك بود. ريشعهاى درختها مثل بازوى آدم بودن. شب رو مىشد با دست لمس كرد: كرم، نرم، كاريك و به

شيرينى هرتثال. شم خوشعال بودم، هم ناراحت بودم و هم ديوونه. هم دلم

مى خواست كريه كنم، מم دلم مىخواست فحش بدم و هم دلم مىخواست بالا

بيرم و برتسم.

وتى لوسى ديد ويلبر و دوستش دارن برمى كردن بهام كغت: "بايد بريم ايستكاه گطار". اون هم دلش مىخواست كريه كنه. اما קيزى رو كه من مىدونستم اون ازش خبر نداشت و نمىتونست مثل من داغون باشه. گبل از اين كه ويلبر و دوستش به ما برسن، سرشو بالا آورد و سريع منو بوسيد. سرشو به سرم ككيه داد و داشت مىلرزيد... واىا خداى منا بعضى وتتها Tرزو مىكنم سرطان بكيرم و بميرم. كـون كنم منلورمو مىفهميد. سوار گايت از اين طرف خليع رلبيم اون ور به طرف ايستكاه تطار. لو كوشم كنت من و اون مىتونستيم از گايت جياده بشيم و روى آب راه بريم. هر קند احمحانه به نثلر مىاومد اما مننورشو مىفهميدم.

خيلى زود رميديم به ايستكاه گطار. يك كله آدم اونجا بود. انكار همه از كورس

باييزه برمى گشتن. لوسى گفت: "الميدوارم باز زود مهو ببينيم. بهم نامه بنويس.

من هم بهت نامه مىنويسم".

هى روز كار. بغت و البال منو ببين.

شايد بهم نامه هم نوشته. حتماً نامه بر كشت خورده بوده و روش نوشته بودن مههين شخصى اصلاً وجود نداره يا קيزى لو شمين مايهها.

منو باش كه جلوش خودمو يه آم حسابى جا زدم. خدال هه بغت و اقبال

مزخرفى دارم منا

تطار اومد. لوسى سوارش شد. ويلبر باهام دست داد و ازم خداحالثنل كرد. بعد خانم وودبرى جلوم يه كم تعناي كرد و من شم جلوش خم شدم. تطلار راه انثاد. داغون شدم. مثل يه بهه زار زار زدم زير كريه.

واتيا مىتونستم دنبال تطار بدوم، حتا ازش جلو بزنم. اما جه فايده؟ تا حلا آدمى
به احمفى من ديده بوديد§

قسم مىخورم اكه دستم بشكنه يا كطار از رو بام رد بشه دكتر نمىرم. حلمه. بايد
زجر بكشم تا تهاص كارمو يس بدم.

قسم مىخورم اكه مشروب نزده بودم همهين دروغ شاخدارى به لوسى نمى كنتم
كه مببور شم از دستش بدم.

اكه دستم به اون مرد عصا به دست كراواتى میرسيد روز كارشو سياه مىكردم.
لعنى. او يه احمت تمومعيار بود. درست مثل خودم كه يه احـتم. ديكه ميع حيز
برام مهم نيست. نه بوله نه هسانداز و نه حتا غذا. آخه من يه احقطم.

