$$
\begin{aligned}
& \text { آرتوركاتندوبل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيتى دورطالجي } \\
& \text { ورِّج داستانوديكر } \\
& \text { كريم|مامى }
\end{aligned}
$$

# ماجراهاهاى شرلوك هولمز، كارآكاه خصوصـى (جلد جاهرم) 

عينك دورطلايى و بنج داستان ديكر

آرتور كانن دويل
كريم كامامى


$$
\begin{aligned}
& \text { انتشـارات طلرح نو } \\
& \text { خيابان خرمشهر (آهـادانا) ــ خيابان نوبخت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { E-mail: Tarh_c_no@yahoo.com }
\end{aligned}
$$

ماجراهاى شرلوك مولمز، كارآكاه خصو مبى؛ عبنك دورملايم و بنع داستان ديعر (جـلد جـهارم)

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| -صحافى: فاروس | جـاب: وأهه | هُما (اعيد سِيكافِّى) |
| :---: | :---: | :---: |



ISBN (Vol. 4): 978-964-5625-37-3 9 شابك (جلد
ISBN (4 Vol. set):978-964-7134-71-2 9 MA--4
'كابن كتاب ترجـمهاى إنـت از دامستانهاى
19. The Empty House
20. The Solltary Cyclist
21. Charles Augustus Mllverton
22. The SIX Napoleons
23. The Golden Pince-Nez
24. The Second Staln

از كتاب
Shenlock Holmes: The Complete Short onumes
by Sir Arthur Conan Doyle. London, 1928.

|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  " |  |
| Sherlock Holmes: The Complete Short Stories. |  |
| . |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Arr/9 | 」 |
|  | IrA |

## فهرست

■ باز هم جند نكته

11
YV
11
109
ift
1A1

> 19. خانهُ خالى
> •Y. دوحرْخلسوارِ تتها
YY. شش نا نالئون
Y. Y. عينكِ دورطلايى
IY . TY دومين لكه

## باز هـم چحثن نكته

 خصوصى! به وعدهاى كه به خوانندگان داده بوديم وفا شد ولى با دو سال تأخير! از اين بدقولي ناخواسته بوزش مىى طلبم؛ تقصيرش بيش از آنكه متوجه صـا




 سرمايه گذارىاش در كار كتاب آسان به حنگ نمى آيد، تازه اگر بيايد. تاكتابخوانى در كشور ما عادت ثانويه نشده است (و با وجود رشد باسوادى و تحصيلات دانشگاهى هيج معلوم نيست كى بشود) وضع نشر كتاب بر همين منوال خواهد بود. در اين ميان، يرسورجوى مداومِ بعضى از خوانندگان جوان دران در مورد تاريخ انتشـار

 داستانهاى باقيمانده جور كند. و حالا خوشحال است كه سرانجام اين كار بدانجام

خوانندگان حتماً به ياد دارند كه در داستان "آخرين مسأله" كه در سومين مجلد

 توصيف خود از محل حــادثه، در كـمركش آبشـار رايشـنباخ در سـويس، تــنـين
 بدون ترديد در آن موقعيت نتيجن ديگرى نداشت
 كوششى براى بازيابى اجساد دطلقاً بى
 نسل خودشان قرار دارد.ه
 شش سال زير آب كرد تا از دستش خلاص شود. و فرصت بيشترى براى "كارهاى

 ندارد. در حقيقت كانن دويل با خلق شر لوك هولمن شخصيتى باريتى را يديد آورده بود كه از


 كنند. آنها مصرانه مى خواستند كانن دويل مخلوقش را بـ بـ زندگى بازگرداند.

 داستان "خانهُ خالى " كه اولين داستان مجلد حاضر است شرلوك هولمّ رئز را دوباره زنده كرد. و همه خوشحال شدند. اين داستان و يازده ماجراى بعدى كه همه در ماهنامن
 بهصورت كتاب يكجا تجديد جاپٍ شدند (و ششش داستانى كه ما ترجمه آنها را در اين
 بعد نگارش ماجراهالى شرلوك هولمز را تتها بهصورت گهگاهى انجام مىداد واد و اين
 دو مجموعهُ ديگر با نامهاى آخزين تعظيم َ و ير وندهدان شر لو

## 1. The Return of Sherlock Holmes

. His Last Bow .Y




 اندازه براى خواندگًان فارسىزيان لذتبخش باري لدند.

ك.
الهيه، اسفند ITV\&


図
خانهٔ خالى
 مرموزترين شرايط، سر و صداى زيادى در لندن بريا كرد و موجب نگرانـى
 بليس افشا گرديد آكاه شـدند، ولى مقدار قابل توجهى از از حقايق پنهان مانـلد،

 كذشت نزديك به ده سال از واقعه است كه صاحبِ ايـن قــلم اجـازه يـافته





















 مى خواندم ـ مطالبى كه منجر بهصـد





 هيجِ توضيحى راكه از هر لحاظ برايم قانع كنتله باشتد نمى يافتم. اينك حقايق
 هرجند كه اين خطر وجود دارد كه بعضى از خوانـندكان.داستانـانى تكـرارى را را












 جوان اشرافزادة به ظاهر فارغالبال رفت.








1. Earl of Maynooth
2. Hilda
3. Park Lane
4. Edit Woodley
5. Carstairs
6. Baldwin, Cavendish, and Bagatelle Card Clubs
7. Mr Murray
8. Sir John Hardy
9. Colonel Moran






 سرهنگـ موران در يكى جلسئ بازى در حدود
 اخير رانلد آدِر بيان شده بور بود.















برحسب مقُدار مرتُب كرده و بهصورت تودههاى كو جِكى روى هـم پجـيلـه
 دوستان و همبازىهاى رانلد. از مشاهلهُ اين كاغذ جِنين حدس زده شد كه مرد جوان بيش از مرگش مشغول معلوم كردن بُرد و باخـت خود برده است.


 گفته شد كه قاتل ممكن است دَر را از داخحل بسته و سبیس از راه بنجره فرار









 گذرگاهى است بُررفت و آملـ و در فاصلهُ يكـصـدمترى خـانه يكـ ايسـتگاه درشكه وججود دارد. ولى هيجِكس صداى تير را نشنيده بود. و بـا تــمام ايـن احوال حقيقتِ غيرقابل انكار وجود جسلد مرد جوان و گلولهُ تپانتجهاى بود كه وارد كاسه سر او شده و به شيوه گلوله هاى "بوزهنرم " همجون قارجیى افشان باز شده و زخـم هولناكى ايجاد كرده بود، كه نتِجهاش وري مر آنى بـود. ايـنها


 ديخرى كه ذر اتاقّ و جود داشت به عممل نيامله بود.

 فقيدم نقطة آغاز هر تَحقيق جنايى است، بِدا كنم. اعتراف مى كنم كه در اين
 حدود ساعت شش بهآن انتهاى بارك لين كه به خيابان آكـــفو رد مـى خوزد
 بودند مرا بهسوى خانهأى هدايـت كرد كه قصد مشـــاهدهاش



 به قلد ى به نظرم يرت آمل كه با اندكى انز جار خوبازه عقب نشـستم. دز اين ميان تنهُ من به پيرمردى قوزى خورد كه يشثـت سرم ايستاده بود و در نتيجه پجـنل








 تضيَه نكرد. ذيوارى كو تاه و نردهاى آهنين بر روى آن، حصـارى بود كه خانه را از خيابان جدا مىكرد، ولمى ارتفاع آن روى هـم زفته از يكي متر و نيّم بيشتر نبود.







 هم زير بغل شارد.
 كردهايد جناب!!
باسخ دادم كه همينطوز استـ



 ممنون حضرتثـان هـتسْم" "

ببرسم چچگونه فهميد يد من كى هستم؟"








$$
\begin{aligned}
& \text { "ديدم شرلوك هولمز بـــتـت ميز كتابخانثّ من ايستاده } \\
& \text { است و دارد به روى من لبخند مىزند." }
\end{aligned}
$$

 :برگردانلم ديلم شـرلوك هولمز بشت ميز كتابخانهُ من ايستاده استـ و دارة بهزوى من لبخند مىزند. از جاى خود برخاستم، جِند ثانيه در بُهت كامل بهاو

خيره ماندم و بعد از قرار معلوم براى اوُلين و آخرين بار در در زندكى از از هوش


 خم شـده بود.
هولمز با همان صداى هميشگى و آشنا كفت: آآقاواتسن، بايد از از تو هزار
 بخذارد.
بازويش رادر دست فشَدم و فرياد زدم: (اهولمز، آيا خودتان هستيد؟ میر
 چرر تگاه مخوف سالم بيرون آمده باشيد؟؟


زهر هترَرَك كردم.".
(امن حالم خوب استى، ولى به راستى هولمز، چششم، شمّما را مى بيند ولى

 عضلانى اش را در زير آن لمس كردم.








سغيدى مرگفامى داشت كه به من مىگفت زندگى اخـــرش آنقـــرها سـالم نبوده است.
هولمز كفت: (آاقَاواتسن، خخوشحالم كه مىتوانم قدم را راست كنم. وقتى

 توضيحات، اگر اجازه بدهى از كمكت برخوردار شوم، ما بهاندازه يكـ شـو كار سخت و خطرناك در بیش داريـم. شايد بهتر باشد كه وقتى آن كار تمام شـد
گزارش كاملى :به تو بدهم."
(امن از كنجكاوى لبريز هستم و ترجيح مى دهم توضيحات شما را همين
حالا بشنوم.")
(هر جاك كه شما بخخواهيد و هر وقت كه شما بخواهيد." ("حقيقتاً مثل گذشته است. ما قبل از اينكه راه بيغتيم آنقلدر وقت داريم كهـ

 (\#شما هِيجِ وقت =ر آن نيفتاديد؟"
(اخخير، آقاواتسن. من هرگز :در آنْ نيفتادم. يادداشتتى كه براى تو نوشتم كامالًا
 در حالى كه راه فرار و نجات مرا مسلود كرده بود، كمترين شكى نداشتم كه بهانتهاى راه رسيدهام. در جشمان خاكسترى نانگ موريارتى نشانههايى از يك
 كردم و اجازه گرفتم يادداشت كوتاهى را كه بعداً تو دريافت كردى بنويسم من يادداشت را همراه قوطى سيگار و عصاى خود در آتجا گذاشتشم و در امتداد راه باريك بيش رفتم. موريارتى هم به دنبال من مى آمل. زمانى كه به لبهُ بر تگاه

رسيلم ايستادم و به حريف رو كردم. موريارتى دست به سـلاحى نـبرد ولى به سوى من يورش آورد و بازوهاى بلند خود را نـرْ من حلقه كرد. موريارتى مى دانسـت كه كار خودش تمام است و تنها مى خواست از من انتعام بگگيرد. ما در لبه آبشثار ملتى سر ثــاخ بوديم و تلو تلو مـى خورديـم. امـا مـن قــلدى از باريتسو ' كه شيوه: كُشتي رُّابنى هاست سر رشته دارم و اين علم و اطلاع بيش از جند بار مددكار من بوده است. از ميان بازوان موريارتى بيرون لغزيلدم و او با فر يادى دهشتناك بحند ثانيه ديوانهوار لگد بِاكنى كرد و با هر دو دست به هوا چنگگ انداخحت. ولى با و جود همة تلاش تعادل خود را بازنيافت و بـهد درون برتگاه سقوط كرد. من سر خود را از روى لبـهُ بـرتگاه جــلو بـردم و مــدتى وـى طولانى سقوطش را تماتُـا كردم. سرانجام موريارتى به صخرهسنگگ برخورد
 جوثـان ناپِيد گرديل.")
مسحور و مبهوت، توخـيحات هولمز را كه با بُكـزدنهايى به سـيعارش
هـمراه بود شنيلم.
فرياد كشيدم: اولى جاى بِاها! من به جحشّم خود ديلم كه دو جفت جاى پا
به انتهاى راه رفته و هيِّ جاى بِيى هـم برنگشتشه بود."
"اجريانشت از اين قرار است: در همان لحظهاى كه موزيارتى نابِلـيد شــل به فكـرم رسيد كه سرنوشت جهه ثــانس فوتوالحاده بزرگى سَرِ راه من قَرار داءه است. مىدانسنم كه موريار.تى يگانه شـخصى نبود كه به خون من تشنه بـود. دست كـم سه نغر ديخـر بـودنل كـه مـرگ سـردسته آتـها بـاعث مسى شـلـ آتش
 بالاخخره يكى از آنان كار مرا مى ساخت . از طرف ديگر، اگر دنيا يعين حاصل مىكرد كه من مردهام، ايْن افراد از مراقبتت و مواظبت خود مى كاستند و دير يا


1. baritsu

اعلام كنم هنوز در سرزمين زندگان هستم. مغز جّنان به سرعت عمل مىكند
 بود كه من همهُ اين فكرها راكر هرده بودمر.
 تو آقاواتسن، در روايت قشنغى كه از ماجرا نوشتهاى و من آنرا جند ما ماه بعا بعد با با علاقهمندي تمام خواندم اظهار مى دارى كه ديوارة كوه كاملا صاف ون و راست بود. در حالى كه ديواره عيناً، به معني دقيق كلام، چحنين نـبوده
 ديواره هم به حششم مى خورد. ديواره سنگى به قدرى بلند بود كه بالا رفتن از


 بودم، ولى وجود سـه رديف جاى صا كه همگى در يكى جهت مى رفتند باعث





 من در شكافهاى كوحیك و خيسِس سنگ لغزيد فكر كر دردم كارم تمام است.

 مى توانستم بنهان از نظر ها، راحت و وآسوده دراز بكشتم. و زمانى كه تو تو، واتسن
 بهغيرمؤثرترين روش بررسى مىكرديد من در آنجا دراز كشيده بودم.

1. Reichenbach Fall
(اسرانجام وقتى شما همگى نتيجهُ اجتنابِنابٍذير و در عـين حــال كـاملا خطاىتان را گرفتيد و روانه هتل شديد مـن تـنها مـاندم. و تـصور مـى وكردم به بايان ماجِاهاى خود رسيلهام كه يكى رويداد نامنتظر نشان داد كـه هــنوز شگغتى هايى در انتظار من است. سنگى بزرگى كه از بالاى كوه فورافتاده بود سوتكشان از نزديك من گذشت، بهك كـف كروهراه برخورد و از آنجا به درون مَغاكى افتاد. يك لحظه فكر كردم كه فروافتادن سنگ تصادفى بوده است وللى اندكى بعل كه بهبالا نگريستم سرِ انسانى رادر بـرابـر آسـمانِ تـاريكششونـه مسشاهلده كردم و يک لحظه بعل سنگى ديگرى در فاصله سـى سانتى مترى سرِ من بهسطح صافى كه روى آن دراز كــيله بودم. بـرخــورد. البـته مـعني ايـن
 كزده بود هـمدستش مرأقب مانده بود، و همان يكى نظر كافى بود بهمن نشان بلهد كه اين هـمدست چحه شخص خـطرناكى استٍ. او از دور و پنهان از نظر من شاهل مرگ دوست خود و تماشّاگرِ جان به در بردن من بوده. ملتى صبر
 دوستش را جبران كند. (آقاواتسن، خيلى زود فكر هايم را كردم. دوباره ديلم كه آن جهره تر سناك و عبوس از بالاى ديواره بر تگاه سرك كشيل و به پايين نگاه كرد. مى دانستم كه آن ديد زدن مقدمهُ پر تاب سنگ ديگرى است. از ديواره سرازير شدم و خود را به.كورهراه رساندم. فكر نمىكنم كه در حالت عادى قادر بهانجام حنين كارى بودم. پايين آمدن صد بار دشوارتر از بالا رفتن بـوی. ولى در آن سحال كـهـ بـا دبستهاى خود از لبهُ آن سطح صاف آويزان بودم وقت فكـر كـردن دربـاره مخاطراتِ پايين آمدن را نداشتم، چچون درست در همان لحظه سنگ ديگرى سوت كشان از بغل گوشـم گذشتـ. در نيمهُ راه سُر خــوردم و بـرت شـــدم و
 را گذاثتتم به فراد و در تاريكى شب پجهار فرسنگـ از روى كوه راه بيمودم، و

يك مفته بعد خود را در فلورانس در ايتاليا يـافتم، بـا ايـن يـقين كـامل كـه هيجكس در دنيا از سرنوشت من خبر ندارد.





 يا بنويسى كه راز مرا برمَالا سازد. به همين علت بود كه امروز عصر وقتى تو






 انتقام جوترين حشمنان من هستند _منجر شده برد. از اينرو من دو سالـ رو را را در تبت به سير و سفر گذراندم و سر خود را با بازديد از لهاساّ و ملاقات با بز رگِ







 به نحو رخايتبخششى بهاتمام رسيد و در ضمـن خبر يافتم كه از دشـمنان من




 :خود دپار شـديدترين هيسترىها كردم و ديدم مايكرافت اتاقهها و كاغذهاى



 و اين روايت شگفتى بود كه در آن سز شب ماه آوريل شنيد مو اگر تأيميد . متّشاهده آن قامت رعنا و لاغر و آن سيماى شايق و هوشمندى كه هركز فكر نمىكردم دوباره بيينم نبود آنرا الصالًا باور نمىكريمردم
 را بيشتر با رفتارش نشـان مىداد تا با كلامش. هولمز گفت: الاكار بهترين ترياقِ اندوهاست، واتسن عزيز، و ما دو نغر امشُب كارى در بيشُ داريمـكه اگر آنرا

 بود. در چاسخ گفت: (امششب تا سبيله بدمد وقت، زياد و ديـدنى و شـنـيدنى

1. Montpellier
2. Mrs. Hudson
r. اشاره بد دركذشت همسر واتسن، مرى است.

بسيار خواهد بود. ما سه سال است كه يكـديغر را نـديدهايـم و حـالا بـايـا
 خانه خالى را آغاز خواهـيم كرد. و در آن ساعت معهود كه هفتتير در در جيب و و شور مانجر ماجراجويى در سر، در



 نمىدانستم در جنگّل تاريك جنايتكاران لندان است ولى از طرز رفتار شكارجي چجيرهدست مطمئن بودم كه ماجنرا، هر جـي

 براى صيدِ ما بود.


 به هر خيابان جديدى مىرسيديم حدَاكثئر دقت را بهع عمل مى آورد تا مطمئن








هولمز بهسرعت وارد گذركاه باريكى شله از درى جِوبى عبور كرد و به حـيإط

 همهجا تاريكِ تاريك بود ولى پيدا بود كه در داخل خانهانى خالى هستيم.
 دست هاى گشُوده من بهد يوارى برخورد كه باريكههاى ورآمدة كاغذ ديوارى
 به جلو هدايت كردند. اول در امتداد يكـ راهرو طولانى كه وقتى بـهآخـر آن


 خانه قرار داشت اندكى نور مىگرفت. پراغـى در آن نـزديكى نـــيود و لايـة
 نيمهروشنى ما فقط مىتوانستيم هيكل يكديگر را به زحمت تشخيص بدهيم. مُصاحب من دستش را روى شانهام گذاثشت و دهانش را نزديك گوش مـن آوزد.
به نجوا كفت: همى دانى كجا هستيم؟"

ياسخ دادم: ابه نظرم آن بيرون خيابان بيكر است، مگرنه؟u


$$
\begin{aligned}
& \text { درِست روبروى منزل سنابقِ ما واقع شدهـهـ ا" } \\
& \text { (اولى جحرا بهاينجا آمدهايم؟؟" }
\end{aligned}
$$




[^0]رعايت احتياط كامل براى اينكه مبادا حضور خودت را آشكار كنى -و بـعد به سوى اتاقهاى آپارتمان ديرين ما كه نتطةُ شروع بسيارى از مانجراهاى مان انـان
 در غافلگُير ساختت تو كاهش داده است يا نه.




 تيزى اجزاء صورت جاى هيجگونه ترديدى نبود. صورت مـرد مرد بـه يكى سـو برگشته بود و بهحالت يكى از آن نيمرخهاى سياهى درآمده بود كه نياكان ما ما دوست داشتند قاب كنند. آن نيمرخ بدون كم و زياد به شكل شر لوك هولمز بود به قدرى شگفتزدده شده بودم كه دستم را بهس سوى هولمز دراز كردم تـا مـطمئن
 "اخب؟؟"
فرياد زدم: (اخخداوند!! معركه است.")


 شباهتى به من دارد، نه؟"

## (احاضر بودم قسم بخخورم كه شما خودتان هستيد.")

 گرنربل 「، كه حندروزى را صرفـ تهيه قالب آن كرد. نـيمتنهاى است سـاخته
 خيابان بيكر سر زدم.")
2. Grenoble
"ولى چرا؟؟"


"و شما گمان مىكرديد كه كسى آبار تمانتان رازير نظر دارد؟")
 "اتوسط حچه كسى يا كسانى؟"

 داشتند كه من زنده هستم. و عقيده داشتند كه دير يا زود به منزل قديمى خود
 زسيدن مرا ديدند.")
(شـما اين را از كجا مىدانيد؟")



 بَسِيار مقتلدرترى كه بشت سر او ايستاده است اهميت زيادى قائل هستم. اين شخص يار غار موريارتى است و همان كسى است كه از بالاى بر تغاه سنگ بهس من برتاب كرد و حيله گرتر و خطرناكـتر از از او جنايتكارى در شهر
 است و خبر ندارد كه ما هم در تعقيب او هستيم." نتشههاى دوست من كمكم آشكار مىشدر از از ابن مخفى گارِهِ مناسب بود كه ناظران، خودشان زير نظر قرار داشتند و تعقيبكنندگان خود تـحت تـعقيب

ماجراهاى شرلوك هولمز كارآكاه خصوصى

بودنل. آن سياهسايهُ تيزگوشه در آن بنجرهُ :الا طعمه بود و ما شكارچچى. در تاريكى، خاموش كنار هم ايستاده بوديم و بيكرهايى را كه شتابان از جلو ما يكـباره و گاه دوباره رد مىشدنل تماشا مىكرديم. شرلوك هولمز ساكت و بى حركت بود، ولى من حس مىكردم كه در نهايت هشُيارى است و نگاه خود را بهآن جويبار عابران دوخته است. شبى سرد و تاريكى و يُرآوا بود و باد در امتداد خيابان طولانى زوزه مىكشيد. عابران زيادى، كه بيشتر خودشان رالاى
 به نظرم رسيد كه يكى از عابران را بيشتر هـم ديدهام و مخصوصاً تو جْهم به دو
 مسافتى دور از ما در جهت بالاى خيابان بود بِناه جُستهاند. سعى كردم تو جّه مصاحبم را به حضور آتان جلب كــم ولى او صلايى كه حاكى از نابردبارى بود
 تكان داد و با انگشتانش روى ديوار ضربگرفت. براى من روشن بود كه دارد بى قرار مى شود و حس مىكند كه نتششاش آنْطـور كــه أنتظار داشت بـيـش نمى رود. سرانجام، وقتى با نزديكـ شدن نيمهشب خيابان داشت كـمكم خلوت مىشد ناآرامىاش بهـحدَى رسيد كه بیىاختيار شروع كـرد از ايـنسوى اتـاق


اشاره كردم. فرياد زدم:
(اسايه حركت كرده است!)"
در حقيقت حالا ديگر نيمّرخ مـجسمه نبود كه رو به ما بود بلكه پشـتـت سر آنرا مىديديه.
گذشُت سه سال نه از كجخْتلتى هاى هولمن جحـيزى كـاسته بـود و نـه از بى حوصلگى اش در برابر ذهنى كه از ذهن خودش كُندتر عمل مىكرد.



 جر اين مدت خانم هادسن هشت بار، يعنى هر ربيع ساعت يكبار يار، در وضع
 شود. آها!!










 و بعد ناكهان من هم متوجّه حيزي





 دستهٔ هفتتيرم رادر ميان انگشتانان خود فشردم. به تاريكى حشُم دوخـتم و ور

سعى داشتم چجيزى ببينم و سرانجام خطو-1 مبهم بيكر مردى را كه يكـ برده سياهتر از سياهى دَرِ بازِ اتاق بود تشخيص دادم. مرد يكى لححظه بـى حركت
 بيكر شيطانى با ما كمتر از سه متر بود و من خود وم را آماده كردم وقتى به به سوى
 است. مرد از نزديكى ما گذشت و آهسته به سوى بـنجره رفت و آنزرا آرام و

 مستقيماً بر صورتش تابيد. به نظر مىرسيد كه هرد از شدت هيجان در بر بوست نمى گنجل. جشــمانش جـون دو سـتاره مـيدرخشـيلند و اجـزاء پـهرهاش بى اختيار تكانْ مى خوردند. مرٍ نسبتاً مُسنى بود با بينى باريكـ و بِيشُ آمــهـ، بيشانى بلند و خالى از مو و سبيل يُرُششتِ فلفل نمكى. كاه سيلندرش راعقب داده بود و سفيدي سينة بيراهنِ لباس شبشّ از لابلاى يقههاى پالتويش برق مىزد. صورتى تكيله و سيهچردده داشت كه با خطوط عميقِ وحشـى شـيار خورده بود. در دستش چحيزى بود كه بهنظر مى آمد عصا باشلد ولى وقتى آنرا
 حجيمى رابيرون آورد و سرگرم كارى شد كه در پايان، باصد مشخّصى خاتمه يافت، انگگار كه فنر يا ميلهاى جا افتاده باشلـ و و در حالى كه هنوز كف زمين زانو زیه بود به جلو خم شلد و تمام وزن و زور خود را روى


 غيرعادى بود. بعد گلنگدن راعقب كشيل، جـيزى تـوى تـفنگ گـناشاشت و دوباره گلنگدن را جا زد. بعد چحمباتمه زد و سر لولهُ تفنگى را روى لبه بنجره́


وقتى نشانه گيرى را آغاز كرد برقى زد. بعد زمانى كه قنداق تفنگ راروى شاته

 آه كو چِكى از رضايت كشيد كه گوش من آنرا شنيد. مرد يك لحظه بـى حركت
 برخاست و به دنبال آن صداى جلنگگجلنگ و نقرهسانِ فروريختن شيشه از بيرون. در همان لحظه شُرلوك هولمز همـجون بـبرى بر پشـشت مرد تيرانداز پريد

 كوبيدم و از اين ضربه بار ديگر بر زمين افتاد. خودم را روى أو انــاناخـتم و و


 ذَرِ جلو ساختمان به درون شتافته توى اتاق ريختندن هولمز گفت: (اشـما هستيد لستراد؟)|

لندن اسباب خوشوقتى است قربان.له
(افكر مىكنم اسكاتلند يارد بهاندكى كمكِي غير رسمى احتياج داشته باشلد. سه قتل نامكشوف در يكى سال قابل قبول نيسـت، لستراد. ولى عملكردت در


 در خــيابان جــمع مـىشدند. هـولمز كـنار بـنجره رفـت، آنرا بست و بـرده مُشتماعىاش را بايين كتيد. لستراد دو شــعع از جـيب خـود درآورده بـود و و

"مرد برخاست و گلوى هولمز را حسبيـد."

مأموران پليس هم حفاظ فانوسهاىشان ران را برداثتته بـودند. سـرانـجام مـن مى توانستم زندانىمان را خوب ديان ديد بزنم.








 اى مكار، ایى شيطان!"



 ديغر شما رازيارت كرده باشم."






 باشم، بله جناب سرهنگ؟؟،

1. Colonel Sebastian Moran

"سرهنگ موران با زوزهاى از غضب بـ جلو يورش آورد."

 به ببرى مى مانست.
هولمز گفت: ا⿴囗از خودم مییرسم كه جطور امكان داشت كـه شكـارجـى

كهنه كارى مثل شما گول نتشهُ بى نهايت ساده مرا بخخورد. اين نقشه حتماً براى

 به سوى خود بكشاند؟ اين خانئ خالى درخت من است و شما ببر من هستيد. الىبسا شما تفنگهاى ديگرى را هم از روى احتياط آماده نگاه مى داشتبد. تا اگر

 اشاره كرد، (اتفنگاهاى ديگُر من هستند. شباهت ميان اين دو مورد طابقالنعل

بالنعل است."
سرهنگگ موران با زوزهاى از غضب به جلو يـورش آوزد ولى دو مأمـور
 وحشتناكى بهآن مى داد.



 لستراد و مأموران شاد و شنگولش در انتظار شما بودنا



 اگر من در دست مأموران قانون هستم يس كازرهايتان رابه شـكلى قانونى انجام بدهيد."
لستراد كفت: (اتقاضاى شما معقول استـ. آقاى هولمز، بـيش از آنكــه مـا برويم آيا صحبت ديگرى نداريد؟"

هولمز تفنگ نيرومند بادى را از زمين برداشته بود و داشت طرز كارش زا
بررسى مىكرد.







 نداريد؟"






„او را به دام بيندازيـ؟؟ مقصودتان جهه كــى است قربان؟ه،








آبارتمان قديمى ما بهلطف نظارت مايكرافت هولمز و مراقبـت بــلافصلِ خانم مادسز دستنخوردهه مانده بود. راست است كه وقتى به درون آن آن قدم







 ما لبخند زد، و دومى آدمكى غريبمنظرى كه نقَس بسيار مهمى در ماجراهـى




 آورده باشيد؟؟"

 به كجا خورد؟؟" (ابله قربان. متأسفانه نيبمتنه زيباى شما را ضايع كرده، جِون از ميان كلَّهُ آن گذشته و روى ديوار مقابل بخش و وبلا شده است. من اين را از روى فرش برداشتم، اينهاش!



است. زيرا چجه كسى انتظار دارد كه جنين گلولهاى از يک تغنگ بادى شليك شود؟ بسيار خوب، خانم هادسن، از كمكى شما بسيار ممنون هستم. و حالا
 رابا تو در ميان بگاءارم."
 رُبجدوشامبر خاكسترىرنگش، كه آنرا از تن مجسمه بيرون آورده بود، دوباره شده بود همان شرلوك هولمز بيشين.
 (ااعصاب شكارچى پير همجنان پولادين است و تيزپشمى او حرف ندارد. درست زده است وسط بشــت سر؛ آنگا از ايـنطرفِ مـغز داخحـل شـــه و و از


(انه.")
"اخبب، شهرت همين استـ! از طرف ديگر اگر درست به خاطر :بياورم اسـم

 هولمز در حالى كه ذر صندلى خود بهاعقب تُكيه داده و ابر هاى عظيمى از دود


 داريم كه تخصصش كشتن با سم بود، و مرىديو r كه خاطره



1. Morgan
2. Mathiews
3. Metridew
4. Charing Cross

I. Sir Augustus Moran






=ر لندن.

از خلدمت نظامى شُرافتمنـدانه دالرد.،

هولمز ياسـخ داد: الدرست اسـت. تا يكـ مرحلث معيّن خــوبـ عــمل كـري. هميشـه مردى بود با اعصاب بولاديتن و اين حكايـت هنوز در هندوستأن نقل












1. Companion of the Bath
2. Fton
3. Conduit Street
4. Anglo-Indian
5. Tankerville
 عفب اوُ فرستاد و سرهنگـ موران مـدتى رئـيـــ سـتاد بـانــ تـبهكاران بـود.









 و نيز مى

 رايشنباخ حال: مراكرفت.


























 عالى جناب رانلد أدِر چهَ بود؟؟"





"افكر مىكنم توضيح حفايق موجود دشـوبار نـباشـلـ. ير تُـهـادت دادگـاء














 اين فرخيّه نمرة قَبولى مى گِيرد؟!








00

## 


 ششوارى در حوزه
















 برجـــته میـسازد.



 هار دن'، ميليونر صنعت دخانيات و ناراحتى غر يبى كه بـرايـش ايـجاد كـرينه

 و با و جود انين وتتى جـند


 مخالف منش او بود، از شثنيدن دالستانت زن جوان امتناع كند. هر تدلر هـولمز





 مىكرد النزو2:

[^1]




مـشُود.


دوسـت من دست بدرُن ددـتكتِّ خانْم راگرفت و آنرا مـعاينه كـرد، بـا
 مىدهـ. و زمانى كه دست را رها كرد گفتص:

 آقاواتسن، حالت بين شـدن نركى ا:نعئتان راكه در هر شو حر فه متـترك اسـت






 كه در آن نزديكى ما بود كه آرجیى انستمغورد" جّاعل
 جِه اتفاتى برایى ثـما افتاده است؟؟

1. Farnham
2. Surrey
3. Archie Stanuford


بانوى جوان با روشتنى و متانتْ هر جحه تمامتر مطالـب عجيبـ زير را بيان
كري:

















 مـرنوشت ما مى دانـــتـ.









بانوى جوالن سرخ شـد و خنديلد.





 , "















2. Chillem Grange
3. Mrs. Dixon





 كوزش راكم كرد و رفت. روز بعد آقاى كراترز از من عـذرنـو انـوامـى كـرد و اطمينان















2. Charlington Hall
3. Ciooksbury Hill






















 نمى زد. و عجيبتر آنكه در آنْ نقطه هيج راه فرعى هم نبود كه ترى آن يبيجيده باثــلـ.!


 لادو تا سه دثِّقه:"




من او را مى توانـــــم بيـنـم.ل





 "حالا نامزيزتان كجاست؟؟"


 "آيا خاطرخواههاى ديتُرى هم داريد؟"

"و از زمان آثنـايى تان با سيريّل؟

2. Coventry
"كــ ديعكرى نبوت0؟"
مُرُجع زيباروى ما انْدكى كغشّوشى به نظلر آمل.
هولمز برسميل: پکمى بود؟"
(اشثايلد فقط نحيال باشلد، ولى كاهى بهه نظرم مىرسـد كه كار فر ماى من، آقاى




شآدم بيرلدارى اسـت.
"كالسكن شخخصي نـارد؟؟"

 علاته مند اسست.








 دارد.4
(ايكى اينكه ايـن شُخصى تُنها در آن نقطهُ معيّن ظاهر مىشـود. "اعيناً. اولين كار ما بايد اين باشد كه هويـت مـــتأجحران جارلينظتّن هال را
































 كرديل.

 طرف و آن طرف نگاه كرد. يكـ لحظه، بعل، مرد از مخفىكاه شحو





 دختر حفظط كند. كار بعدى دختر غيرمنتظره و به هـمان اندازه تهـزرآمـيز بـود.
 تُروع بهركاب زدن نمود! مرد هـم به هـمانٍ سرعت با درخر خئه خحود با به فرال






















 بدهل جون امود مربوط به مشتريان بـگّاه به خودشـان مربوط برده.

عصر آن روز وتتى كزارشُ كارم را به تفصـل بهآتاى شـرلوك هـرلمز دادم،

 تُروع كرد بهاظظهار نظر دربارهٌ آتحه كرده بودم و آنجه نكر ده بردم تيافه عبوس

او حالتى جلّىتر از معمول به خَود كُرفـــا "امـخفى












مىدرى!"







 دوچرخهــوار و هارلينگتن مالْ رابطهاى وجود دارد. در اين مورد هــم مـن





 أحـل هطلب در ياددأثـت "بعد از تحرير" آن بو:





 وضعبت اندكى متشنج ثـده امست.ه وتتى هولمز خواندن 'امه را نمام كرد متفكرانه كفت: (ابه نظر مى مرسلد كه دوست جوان ما دارد مشّكلات جدى ترى پيــا مىكند. ويزگى هاي اين پرونـلـه








ماجراهاك شُرلوى دولنز كاراكاهاه خصومى








استدلـعا كردم كه ماوَقَع را نتريف كند.

















"مــت جب مـن در برابر فـربههاى يكى حريف كردنكلفت."























































[^2]




كه ظاهراُ وسـبلة نقليهأى بود كه بهـــوى ما در حركت بود. مولمز بـى مبرانه كفت:
(انيم بـاعتت برایى احتياط وقت اضـافى دز نظر كرفته بددم. اكَرَ آلَ مياهى









 دستـهايش را به نتـانة اندوه و اضطرار بالا انداخحت. در همـان لحظه يكـ كاري



 نظر نگرفتم. واتسن اين آدمربايیى است! قتل است! خحا مى اند هيمـت! جلو

عواقـب خحرابكارى خوددم را ترميم كنم."


















 بداتيلد او حالاكجانست."

تا به خانـم جحوان كمك كنــم."
(اخحداى بززك!



 مر: با حالتى از خود بيخخود، هفتتتير در دست، به سـوى شـكافى كـه در
 كنار جاده دز حال حرا رها كردم بـه ذنبال هو لمز دويدم


كنيد.ل





آسيبي نرسانده است،



 زنى بيايلد نجات بـدهيمبـ" "



هولمز توتف كريا.


















 تبريكل بر يـــت دامادِ شبطانصـت كوبيدـ. تفسبريله كفتم: (ازن و شـوهر شــدهاندإ)

 محوطة باز كه نزديك يُـديم زن جوان تلو تـلو خـورد و بـراى ايـنـكه نـيفتـد

 بهسى ما بِشُ آملد. كفـت:

 خانم ورددلى را به شما معر فی كنم."


 دانـتـ, بعد هفتتيرشت را الز جيب درآورن و لوله آنمرا بهطرف مري قللمر كرفت

كه دسته شُلاتشَ را به ثـكل تهلـيدآميزى تاب مىداد و به سـوى او بِشـ مى آمل. مشحد ما كفت:
 به خدلاوندى خدا جبران خوأهم كرد، حتى اكر بالأى جوبة ذار بروم، به تو كفته بو二م كه اكر دست بهزوى او بلند كنى جهه هىكنم. و حـا'ل هـم زوى حـرفم ايــــادهم!

$$
\begin{aligned}
& \text { "ادير زسـيلدى، تَدد. او حالا ديكر زن من است. } \\
& \text { |انختير بيوهات هـــتـ. }
\end{aligned}
$$

هفـتتير تُرْاقى كرد و ديدم كه خونٌ از جلو جليقه وويلى نَّلره زد. هرد




 يافتّ. دوسـّم با خحرنسردى گفـت:


 (امكر ثـما كى هستبد؟"
 "خداى مز! "


 و اين يادداشــت را به سرعت هر جحه تمامتر به فارنـم برسـان.لا و جـند كلمه روى



يكـ صفحه از دنتر يادداشتـت بغلى اش نوئـتـ. اابن كاغذ را به رئيس باسطاه








نتـانـلـه بود.

كفتـم: الزنده مى ماند.


 .




 "و بعداً از آن كسوت خحلع شُدهابد."

 اهما كواهينامئ اين ازدواج

اسست.4


















 میرفت





خودخواهي نيست



 "كدام تلكرام؟"
كراترز نلكرامى را الز جييث بيرون آوردد.
 ريرمرد مُرد.








 كردهاى.4
هولمز سيگارى روشَن كرد و كفت: الحضرت عـالى








 سركارآكاه نضولبانتيان!
كراترز كفت: اراست مىكويد.u





است؟ه،
كراترز سـرش را به تأيبد خم كرد و ويليالمــن نحــى داد.
 وصيتنامهعاى تنظيم نخواهد كرد.1.



 بود؟؟"






"ثـرلوكى مولمز نهمبكارسُ را توى يـبكئ يـشبخارى انداخـت."

هفتتتيركش مالكـالرقاب دختر جوان بشُود تحمل كنى .ه
(ابله به خحدا، نـى توانـــتم.")

تا خودش به تنوابی، مستعَل لز تو، ترتيـاتى بـدهـ.ل
























 ديدى دوچرخهسروأر دز ميان درختجهها كراواتش را مرتبـ كرد، هـمين يكـ












 كارت ويزيـت من است و اكر ثـهادت من دز دأدكاه مى تواند بهـ ثـــما كمكى

 اغلب براى من مشكل بوده السـت كه در بايان روايت


 كه يادداشت كو تاهى بها انتهاى يـتـتويس هاى مربوط بها انين برونلده افزودهام و در آن يادداتُت چنين نوئتهام كه دوشيزه وايولت اسميت درواقـ صـاحب






 ارضـاى فرشّتْ عدالت كفايت مىكرد.

## جارلزَ آكـتوس ميلوِدتن






 نجربه منحصر بافردىى محسوب مىينـو







1. Charles Augustus Milventon
2. Appledore Towers
3. Hampstead










دارت:بهاينجا مى آيد.ه
"ولى آخر حهه كاره اسـت؟"










 نـىـدهل. برحســ أتفاق خبر دارم كه برإى يكا يادداثتـت دوبـطرى هـفتصـد












 بكويد.
كفتم: لاولى يقيناً حخنين آدمى را مىتوان بهدست قانون سهرد؟"،






"و حالا جرا به ديدن ما مى آيد؟؛


 دورْركورت












 ختيرخواهى آتاى بِيكنرِيكى






 يك صندلى كذاثشت و بعل زوّى صـذلى ذيگرى نشسـت.

עايثـان دكتر واتسـ، دوسـت و همكاز من هستند.ي

(اموضـوع را زودتر به دكتر واتسن كفتهام.])

 "كه ثـرايط ثــما جحه باشــد؟"

ها اكر اين مبلغ برداخـت تـتـو:؟؟"
(آآقاى عزيز. سـخن كفتن از آن بـراى مـن دردآور امـت ولى اگـر تـا روز




 مـرابلديد من عمل خحواهند كرد. توصيه مـن بها ايشان أين خراهد بو كـه ماجرا
 ميلوِزتن قهتهُ كو تاهى زده. كفتا:


را خوب مى ثنـانـد. برسيـد:




 كه صـلاح موكّل تان پر اين الست كه نامهما به دمست جـا


 "اصبر كنيد. تند نرويل. سـعى ما بر اين السـت كه برای جلوكيرى از رسـوايى هر جه از دستحمان برآيد انجام بدهيم
 مىكند، كغت:
 هولمز جنين ادامه داد: الر عين حال لِلـى ايوا زن صاحـب مكتتى نيـستند.


 در ازای دريافـت مبلفى كه عرضـ كردم به ايـشالن بركردانيل، و يقين دانتـه بالئـيـ

 |امتو جهه درستتى اظهارات ثـــا در مورد امكانات مالى بانو دـستمَ از طرفـ.




 خواهد بو 2. هولمز گفت: (1امكانْ ندارد.1
ميلوِرتن باصداى بلند گَـتت: لاعجب! عجب!
ر كيف بغلى حجيهى رابيرون آورد. همن فكر هىكـم كه اكر دز حِنين مواردى

















4. Colonel Dorking





 عرضى من هى شـويد؟؟



 به ديراز ابــاده بود.














"دستنُ هغتتير بزرگى راكه از جيب بغلش بيرون زده بود نمايان مـاخت."











 دز خيراب هم 'نمىديلم







 "ابدأ.ا

الادوست عزيزّ، تبريكى ...
لابا كلفتِ ميلوِدتن.1)







"الولى دختره هجى ؟ آتاى كولمز.




 معركهأى استاب!










الا二وسـت عزيز، من اين موضوع ;ا از تمام جهات بردسـى كریمام. خودت







استدلال هولمز را ير ذهن خوي زير و بالا كردم.
















ناجـارم كه مباززه زا تا آخر ادادهم بدهم.")


$$
\begin{aligned}
& \text { وقتـ شُروع ميكنيم؟" }
\end{aligned}
$$





„ولى از يسـت نو كمكى برنخواهد آمـ.،.)



 دستى مهر بانانه بر ثـانـة من كونتا
















[^3]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { "عالى است. و نقاب؟" }
\end{aligned}
$$
\]


















































 خواب او زا نتُنانْ مى داد.

















 „"كارى شن میتوانم بكنم؟"






[^4]


 جوانمردانه و فداكارانه انست، و ماهيت تبوكارانئه حر يف، هدئى به ماجراى


















 كردن هحراغ برق، با وجود ميلوِرتن در اتاق مجارد



هـم انٌاره كرد كه از او זيروى كنم.
 تازه صدايى راكه به حواس تيزتر شرلوك هولمز زودتر اعلام خطر كرده بود








 تا اين زمان جرئت نكرده بودم به بيرون نگاه كــم، ولى حالا از شُكاف ميان








 را به جلو دراز كرذه بو 2 و مـيكار برگى سياه و بلندى از دهانشّ آويزانْ بود. كت




از اتاق خارج شُود.






















ماجراهاى شُرلو كـ مولنز كارآكا. خــرصى










 لاغر الر از شــدت هيجان مى لرزيلا.

 بيايى، ها؟"
زن با سـرش باســـ مـنفى ياد.
(اخدب، اكر نمى توانستى لابد نمى توانستى ديگر. اكر كتتس بـا تـو بـــى








 قرار داشـت صورتى بود زيبا، با اجزاء خوشت تراش و موى منشكى، صـردتى با






 شـمـا حافـر به بردالخت الَّن نتُديد.













تيطانى اش را از هم مى كـُـرد.










كثـيدا!ا و بیى

























"بعد به هر زحمتى بود از جا بلند شـد ؛ گلولة ديگُى خورد."





















 رفكر كر
 كنبد.
"أى عجب! حالا جیى شـده؟"


[^5]







: بـده الست
هولمز با تعجـب كفـت: (اجـنايتكاران! به مـيغة جـمـع!"


















داشــتـ.)

هولمز از فاجمهأى كه شاهلد آن بوديم سـتخنى برَ زبان نياورده بود و تمام يـش

















> 裂
> شـُ نایِلئون




 دانش و تجربيات عظيم خود او را راهنماينى كئد.


 بو..............
"انخير جناب هولمز، خبر خاصى نيست.،
("يس برام نعريفـ كن.")
لستراد خنديد.





 برسيدم: (ابيمارى المت؟"







 هولمز دوباره رالــت نـتـــتـت

|نكن. كفت:









"لـــراد كتابجيّ رسسـمائ را از جـب بيرون آورد."








 اصلى اه در خيابان كنينگتن واقعاند ولى يكـ مطب و داروخانة دوم هــم در







 در طبقـه بالا بِايـن مىآيد با كمال تعجب مى بيند كه در اثناى شـبـ منزل او مورد




 دكتر بارنيكات تُرار بوخ در سـاعت دوازده بهمطب دورمشّ برود




 مجنونى كه دسـت بهاين كار زده كيـــت، وجود ندائــت. اينها، جـاب هولمز، حقايت اممـ بو.د.















 مى فرماييد؟"













עخب، دز اين صورت شـــا جططوز قضيه را توجيه مىكيد؟؛















[^6]

















خراهيم فهـيلــه




[^7] كازمندالن سنديكاى مركزى خبر آ.






 جور كردهام و حالاكه يك خبر داغ









 برادران هاردينظّى



1. Honnce Harker
2. Harding Brothers
3. the Central Press Syndicate












ارزشُ واقعى'


 كردم. ولى در تاريكى، الولين قدمى راكه رو به بيرونث برداثتـم نز د.يكـ بود بيفتم


 بازمانلده بود. آن منظره را در رؤ ياهايم مهيشـه نحو اهـم ديد. آنقدر وقـت داتُتـم



هولمـز چرسـيلد: (امعلوم نُـده كه مقتول كيـيـت؟؟"





 براى خود من روشن نيمت. هيج نامى زوى لباسهاى مري دوخته نشـلـه بون، و جـيزى در جيبه هايـش نبو 8. 8 يكى عكـى نوزى بود كه بيدا بود با يكـ دوربين كو جكـك كرفتهاند. هردى را

 آمده بيد.




















مى دويد ما را بدرقه كرد.





 آيردهاست
لستراد كفت (اخب؟؟)







1. Doncaster



 لستراد بهاطر|ف خحود نگاهى كرد.


نتخواهاـ دانــتـ.




لـتراد گفت: النمى دانم, تُـما بعوييد.
هولمز به هحراغ خيابان خر بالالى سر ما اثـانـره كرد.






 دارى چحه اقْلامى بكنى ؟"








 لـستراد كفت: ابابشد









 كمك كیى، البته به شُر





1. Baker Sircer

 سرانججام كفت:





 به حلى مــأله مى تواند بكند يا يانه.










 حرِـة



 توى معازة من خردهكاركهاى كوناكونى انجام مى داد و برحسـب مورد مزد







































به ما بلـ مـل هـمين بود.

 فرياد كشّيل:













ـاجراداتى شرلوك شملمز كارآكاه خــوصى






 (اروز

 به كسـى بدهلد در جهـت عكـى، رو بهغربه، به راله أفتادتمَ








 نظرى وجيد نـارد. زيرا كاراكّاه لـــراد، يكى از مجرَبِترين مـأموران هـليس






 براى گفتن دارد. 1
 چابكى و فرزز، و ذهنى تند و تيز و زبانى حاضر















 قرار بدهـيلـ،

1. Josialh Brown
2. Laburnum Vale
3. Sandeford
4. Lower Grove Road
5. Chiswick
6. Laburnuni Lodge
7. Reading

"هولمز همحون برى با بكـ جـــت بر بـــت او بريد."




خواهيـم رسيل. و هـمينضور هـم شُــ، بحون وقتى كه به خـيابان بيكر زســيـديم



بى حاصل نبوده اسـت. بِرسيد:





نـتمتـته ها را از ابتدا بكيرم.



 ":
(او بهعلت جنايـت هـم بيَ بردهام.")
"عالى أست،





 الست و مافيا، همانْطرر كه ختودتان مىدانيل، يكـ انجمن سـرّي سيـياسى استـ









 نــنـيـم.



 نستـ مىكيم. "ا مر حلة بعلـ؟"







الادر محلة ايتالبايى هابهر

1. Inspector Hill

النخير، در ناحية حیيز يكى جايى الست كه أحتهال زيادى دارد مـا او را در







 بغردتمr."























 يكدستى بهطرف ا:اخل محوطه مى افكند و و ما در اين سـايه بو بهاتنظار نتــتـيم.



















 داد. به ما يُشت كر بلندى برخاست و به دنبال آنَ صـأهاى خُرد و ريز ديكـرى. مـر: بـهـ قــلـرى














 جلو آمد. تُنـها تِيراهن و شـلموار به تن داشت. هولمز كفت:

 ياءداشتتى كه با يـك سـريعاللسير فرسـتاده :وتيل رسـيد و من عيناً طبت دستور ثـمـا عمل كردم. همهن ذَرها را از تو تفل كرديم و در انتظار حواد
 "شيزى ميل كنيد. ا"







 مى شـود.













 خـراهـلـ داشتـ.

عفـر روز بعلـ كه دوباره با هم ملوقات كرديـم لستراد اطلاعات زيادى دربازه:

 معروف: برد. در كذّ تُته مجــــهـهـاز ماهرى بوده و معاتُ خـود را از كار حلال
















مى كرد كه آنرا روى ميز كذذاشتـت





 (اهمينطور اسـتـ."

 خريدازى نمايم." "ايا اين مطلبـ صسحت دارد؟؟"
(اهــد دزحـد.)"

 رالبته كه شُما هى




به مـن فرو ختداند؟؟
انختير، نكغتند.






ITV


"من طبت دستور تان مجسـد را مهراه خود آوردم."




 هم روى ميز كذاشتـت



























كفت: (ابلب، آقايان. اين مـّهـورترين مرواريد موجود ير جهان است و مر:






















2. Dacie Hotel
3. Lucretia Venucci









 شتل. حتى تُكان دادن محـــهـهـا كمكىى نخواهد كرد، هون اين احتهال و جود










 همراه دانتته باشدل؟



















خريلم ــو حالا نكه ها يش أَنجا افتاده انسـتـ. يكـ لحظظه سـاكت ماند يم.












 رامنـابی براى حل و فصل آن به تو بكنم.


19
عينكِ دورطلايى

زمانى كه به مسه جلد قطور دستنوشتههايـ مىنگرم كه حاصل كار ما در سـال








 بولر الز ها





| 1. Crosby | 2. Addleton |
| :--- | :--- |
| 3. Sonsith-Mortiner | 4. Huret, the Boulevard assassin |
| 5. Yoxley Old Place |  |


عجـبـ كـكــ كردند در بر مى گيرد.












 به سـوى ما يـيـت مى آمد.
 بيرون برويم." و با اين سـخن ذرمبيناش را كار كار كذاثـت و و تومار را لوله كري.




 بودم جلو خانئ ما تونق كـف كرده بود.


…․ ..........-... ...... -


Ser

"كارآكاه امستانلى هابكينز جوان بود."




 ملدتهامـت كه در بــتر آرميلدهاند.

 بدكارش عملكّ علاته نتـانـان داءه بود.



 سـيخ زد تا دوباره مشتنعلشـنان كند. كفتا


 برون كـيّيدهاست،

 عصر ندبدايايد؟"

 است، در بازدهكيلومترى چتمّ


 شــما آمدم.

1. Stanley Hopkins
2. Kent
3. Chatham
4. Charing Cross Station
 نيستصه هـ







 "هجريان را تعريفكن.











5. Susiall Tarlon











 دلالت دارد: قتل عمد











6. Mortimer









 برخيزد. كدبانو هم در عــب خانـي















ماجراهاكى شرلوك هولمز كاراكاء خمومى
 شكافته و مسرخدگِ گردن را دونــم كرده بوخ. آلت جَزْح كنار مرد جوان روى فرش انْتاده بود. يكى لز آن كاردهايى بود كه براى لاك و مُهر نامه از آن استغاده





 دسـت رالمــــ را بالا آورد. الما در همين موقع تمام كرد و سر و دستــ هايين

افتاد.
الار اين ميان كدبانو هم بـررسيل ولى ديرتر از آتكه بتواند واهـــين كـالم


 افتاده. خانتم ماركر حافـر اسـت قــــم بـخْردد كه بـرفــسور هنوز در جامنَ خوابـ
 باغبان، لبام بيوشُد و اين شـخص هـم دـــور داشـــته كـه در سـاعـت دوازده















خواهد كرد كه تحقيقاتم را بهتر دنبال كـــد.
هايكينز كروكى را (كه من در این حـفحات جابٍ كردهام) باز كرد و آنرا


نُاه كريم.
لاين كروكى البته بـسيار ساذه اسست و تنها نقاطى را :نـان مى:هد كه به نظل




 فراز او هم بايد از همانن مسير حـوزرت كـرفته بـاثـــ، جــون يكـى از دو راه



 (امعايتات من نشان داد كه ما سر رُ كارمان با جنايتكار aعتاط و كاركـيـهأى








 (بيه جاده.)
"طولش جِقلدر اسـت؟")
"ادر حلود صلد متر.

تــخـيص بدهى."
 "در خود جاده چحط,ر؟؟




نتـان باـ هلد و جود نداشتـت

















 نـگر فته. الحالا محىر.سـم به جــــا مو



$$
\begin{aligned}
& \text { "جــد نزديكـ كّتجؤ كـُودار، در جـايِى كه }
\end{aligned}
$$

بـ ســت رإسـت كردن و از عفبـ به جلو وارد آمده، به طورى كه هى توان كفـت









 اين عينكـ را الز صـور رت يا بلدن قاتل كنـهـهـ،






به طرف اسستانلى هإِيكنز انداختـ. كفـت


بختوزد. 1
كاراكاه كه حيرت كرده بود ياددائـتـ را به مـداى بلند خوانـ. متن آن از اين
قرار بدد:







هولمرُ از حيرت هايُكينز، كه لاجزم به اجزاء صصرت بود، نحنديد. كفت:























عاجز هستما






 قبلى رفتّه. 1 "
 فكرش را بكنيد كه من همـة اين اطالاعات را

 دارى كه به ما بدهى ؟"






 ما فريا با تو به مححل برئيم؟؟!
 كراس بهطرف هتم حركت مىكند و اگر سوار آن بشويم بــن ساعت هــــت و







صبحكاه روز :عد كه هـفر خود را آغاز كر :يم توفان به باياياب رسيلده و سرماى







 اصلى باغ از ما الستقبال كرد.




رنته و نه آمد.ه』








The Sign the Andaman Islander . 1 of Four 2. Wilson







 اتشـما نظرت اين اسـت كه يارو از اين طرفـ برگتـته؟؟

"از رْیى اين باريكن تحمن؟"
(ابه طرِ حتتم آقاى هولمز







آنُوا ندأريمr"

 سـاعـتــترى اين اتات مشغول نظانـت برده.

















 إِنجا هستّد؟ها






„آيا كليد معمولى است؟؟،

 مى كنبم. بانرى ما وار








 "الخير شربان؛ غيرممكن بود. تحون اكر من از بله هم پايسن نيامله بودم او زا




 2ارد3؟8




















 استـ. كـت:













 برخائُتْتان از تضيه چجيست؟



 ولى جنابععالى ثـخصى هستيد اهلى عمل، اهل رتت و فتت امـود. ايـن هـم













 هولمز لبخندى زد.





 زن بود"؟"

 نأمغهـم و هذيانى را زير لب زمزمه كـرده و آن وتـت سـرزان آنْرا





 ":ولى عينك؟؟"










 پايان داده.




|ست؟!

 برويد خردتان نگاه كنيد.

عاد. كّفت:






كزار شت مى كنيم."













 مى شـيناسـلـ.
 پرفــور وحـتـتاكى اسـت. تمام زوز و كاهى تمام شـبـ، تربان. بعضمى وتتها




"وأنكّه : جه، عرض كـمْ."

"اروز بهروز فرق مىكند، فتط اين را مى توانتم بكريم."

كه خـردم ديدم دود كـرد ناهاز فـم تـو اند بخورد.ه





















راسـتصحبت كــهـه.ل
















"رأستى! توى باغ؟؟"
(انها: دمسينجا.
(עاينجا! كیى.؟"
":



بفرماييل.. 4

 خودتان جه نقـنى در اين ماجراى غريب بازى ميكنيل نكاتى اسـت كه هنوز


 "اديرءز خانمى ولز





بر فنـوز ابري از تؤ

 تــد ر كـجا رنـت.ت





 عينكـ خحرد زا از دست دایه بو


 بسته بود. جهه بكند؟ نه مى توانسـت بركردد و نه مىتوانـــت در همان:جايى كه ايسستاده بو
بالا زفت، دَزى را باز كرد و خودشى راً تر اتاق تــــا يافـت.،












 זتس حالا كجاست؟؟

نـتـان مى داد.
 درهـمرفتهاش را فراكُرفت و بهعقب روى حـنلى خحو افتاد. غز هـمين لحظه
 بـُشت آن زنى خارجى فرياد كـــــد:
(احتَ با تـــماست، حتى با شــماسـت. من اينـجا هـستم.")












 و ححالتح متفكر بـهاو خـره ه مانده بود. زن گُفت:








متأسغانه حالتان هيّع خوب نيسـتـت


















1. Anlua


"״رنــور كفت: آنا، زندكَى من در دستّ تو اسـت."











من در دسـت تو اسـتْ تو همـيــه به من خوبى كردى.4.













 حيات ميدهم."



تخت نوواب افتاد. زن هنت:
(رإيد داستانم را تمام كنم. وتتّى مدت محكوميت من بهس سر آمد تـصمـم

Alexis Aleksei .


 مى















را كرده بو






به مأموران قانون تــلميم كند من هم مى تّو 'تستم او را تحويل بـرأدزان بـدهم.











 به سـفارت روسيه تحويل بدهيد. حالا ديگر من وظيفة خود را انجام داءهام، و
4...







































 :









 ساسكـ 「





 2. Sussex Downs

 براى امساك در بيان دارم.

بنابراين، در مـالى كه از ذكر تاريخ آن مهذورم و حتى دهـاش















 „آآثاى هو لـمز أمروز

2. Right Honoumble Trelawney Hope

"كنار مـم ردى نيـمكت نــــــــ."
(آيا بـه بلـيــ هـم اطلاع :ادهايـ؟؟،




(اممكـن اسـت بيرسم حرا، ترّبان؟؟"




















 "(سـاعت هفت و نيّه." "و جهَ موقع برایى خواب آماده ثـديد؟؟"

نيم بود كه بها اتاق خحواب رفتم.ل"




[^8] هر دو نفر خلدمتكاران تَابل اعتمادى هــتند كه مدت زيادى اسـت نزد ما كار

 وجود داشتـه باشـد.

"(ادر منزل هيجِكس

(انخخير، من تا امروز صبح كه متّوجه مفقود شُـدن نامه ثــدم، ميَّ صحبتى از
آنذ با همــرم نكـرده بودم."


 محرمانهاى با حخنين درجهاى أز اهميت، اين اححساس برتر و بالاتر از هر كونه "يوند خصـوصى و خانوادكى خواهد ايستاد.4. وزير امور الرويا با سـر تعظيمى كرد.
 أمروز صبح من كلمهاى الز اين بابت با هــــرم صحبت نكرده بودم باه

 زده باشثلد.")
"آيا جنابعاللى، سـند ديگرى را قبلاًّ كم كردهإيد؟ه
(ابدأه
 "اديروز فرد فرد اعضاى كابينه از دريافت نامه مـطلع بـــــنـلد، ولى تـعهـد






 هم بار ديكر متانت خود را بازيافته بود. اعلارْ بر اعضاى كـابينه دو نـفر و و

 ":ر خارج جطلور؟؟ي


 هولمز ملـتـ كوتاهى نكـر كرد.


 خورد و بهـ صـورت انخمى درآمد.


 هولْمز كفت: ا⿴囗قربان، با وجودى كه ذُكر اين جزنياتيات بــيـار جالب و حتى




 معروف السـت در اختيار داريد هاكت موحـوف را به همراهى محتوالى آن بیدا
 بود كه امكان اعطاى آن در يدِ قدرت ما بائـد.

 مخلصىتان هم بهن نوبأ خود مراجعات زيادى دارد. بـــار متأــفم كه در ايـن
 اتالافـ وقت نتخواهد برد.














الار اين صـورت عرضّ مىكتم. ثاهه را يكى از رؤسـاى دول خحارجه نوتـتـ

 كه حتى وزراى او هـم از اين موضـوع اطلاغع ندارنـلـ، در عين حال هحتواى





شـدلـ

نتحـــتوزير داء.



 "بله آقا، تلكر|م رمزى برای او فر بــاده شُـده."



 آمل تا به ها.


 مياسى بينالكمللى مىبريُل. اكُر وغـع كنُنى قارهُ اروبا را در نظر بُعيريد درك




 (ابله، قضيه روشن اسـت. بس بها اين ترتيب به نفع دشـمنان اين زئيس كـُود السـت كه نامه را بهد دست آورده منتشر سـازند تا ميان كشور او و كشور ما تفرته

بيفكند؟!
("همينطوز است، آثا.")




سـوىها در حركت است






 خواهد شد؟؟
لابله، بها احتمال زياد حنين خيواهد شـد


(اقربان، به حقايق امر نوجه كنيـ. قابل تصور نيـــت كه سرقت نامه بعد از










 نخـنـتوزير از روى نيمكت بريخايـايت.
















 روابططثـان با سفار تخانانهأيشان اغلـب خوب نيست.






















بعد برود و شـانــش را باطرف ديگر بيازم'يد. تقط سـه نفر هــتـد كه نوانايى
 بهد ديلن هر سه نفرثــان محزوم.")

 (1بله.
لابـه يبـن اين يكى نمى توانيـد برويلــ،
"



 برخاسست، من در حالل خواندن آنْ بودم;

## قتل و جنايـت در دحلّ وسـتـمنــــر









1. Oberstein
2. Eduardo Lucas
3. La Rothiere
4. Gordolphin Street

























5. Mrs. Pringle
6. Mitton
7. Hammersmith
8. Police-constabic Barrelt


















 بهد دست من دای. كفتـ:
راز ليدى هيلدا ترلانى هوپ



9. West End
10. Duke of Belminster
11. Lady Hilda Trelawney Hope

"واتـــن مز يز، الين دو رويلاد به هـم مربو طثد."

 آماده نـانتـه بو







نبون، وحــــت بود.











 ميان من و تُـوهرم در همههحيز العتهاد كامل و جود دازد جز در بكـ موضتي عو













 زن نالهاى كرد و صورتـت را با ذستهايـت برئـانيد.


 بابد از او ببرسيلـ




 صدمه بختورد؟؟ه


خواهد داشتـتال" بانو آه بلندى كـيـلـ، انگار كه ترديدهاى ذهنى او با شنيدن باستخ هـولمن يكاباره زايل شــده بانـد.





"اينز عواقب از جهه نوعى هــتنـه؟"

اختــاراتِ من نيسـتـ.له




 برگــتـت و به ما نگاهى كرد و آخرين تهـويرى از آن صورت زيباى رنجكتـيلـه
 بـسـت, و يكـ لحظه بعد رنته برد.




 بـبيار طبيعى آمل."


 إحساسـاتشان را بروز نمى دههند."


 معصردش از اين حرف جپه بود؟ هـمحنين حتماً توجه كردى، آَّاواتمسن، كه




 به يماغث يودر نزده بود- و همين نكته بود كه ما را به راه حل نهايى رمـانيد.
 كارهايــان مدكن السـت يكـ دنيا معنى بلدهد و يـا ابـنكه خــارقالمـادهترين رفتارنــان مــكن است به يكـ كيره مو يا آلت نِر زدن بستكى يـيلا كــند. روز بخـير آقاواتسن.
"اداريد مىزويد؟؟"




 برای ناهار بـه تو ملحق مى دـــوم."

هولمز در تمام آن روز و روز بعد و روز بعد از آن در حال ر هوايى بود كـه





 وضع برونلهه به من خيزى نمى

 مورد نوع مرى نظرية بـديهي "قتل عملد" را مورد تأيـد قرار داد ولى قاتل بـا

 هيتج يك را نبرده بودنل. اوراقَ و كاغذه هاى متوفّا هـم دستنتخورده بـود. ايـن اوراق را هليس بهدقـت كعايثه كرپ و از خـوائدن آنها مـعلوم يُـــد كـه ادواردو
 :ركير در غيبـت و شايعهيراكنى، فردى با توانايى قابل ملاحظه دز حـنـد زيان و





 شـد كه در زندكى آدم منظم









وسـتصمينــتر مىرسيد، ولى توضيحـّ دال بر اينكه قــــتـى الز راه را يـيادهروى، كرده، با توجه به هوای خوش

 قلم از الموال مقتول، از جـهله يكـ جعبهُ كو جِك تيغ صورتـترانتـى، در ميان اثاث پيشخدمـت پِيلا شده بود، ولى او توضيح داد كه اين أثـيا، را الربابش بها
 بود كه بهاستخدام لوكاس درآمله بود, يكـ نكتهُ قابل توجه اين بود كه وقتى







 بد سن كفـت كارأكاه لــتراد بهاو اعتماد كامل كـرده ز هــهـ حـقايق امسر را در اختيارش كذاثته، مَى دانستم كه با آخرين تحولات هرونـلـه در تماس نزديكـ













 در دسـت اسـت كه وى را به جنايـت خيابان كودولفين مربوط مـى مسازد. از



 بار دستـنوش











 كودولفـن ايــاده و مراقب آن خانه برده امــت.

1. Mine Henri Foumaye
2. Creole
3. Rue Austerlitz
4. Charing Cross Station









 ههمى كه ظرف مسه روز كذثتـه أفتاده اين اسـت كه هيجِ اتفاقى نـيفتاده. مـن





























 زنانكى در آن خانيه حكابت مىكريرد


 جدا نكاه مى دائته، زن را بهد دانل








 نمىتواند حاثتـه باتثد.
(اخبب، حالا حِيـــت؟")






 هبله؟ زير آن حه يـيدا .....


 خيس خورده باتُد، مكر نه؟"

$$
\begin{aligned}
& \text { هولمز ابروهائُ را بالا برد. } \\
& \text { لاو با وجود اين عقبِ من فرسـتاءمايد؟؟ }
\end{aligned}
$$

ماجراهاث شـر لوكـ سولنز كارآكاه خــو صمى

لاخخب اكُر بـُويـم كه در زير آنْ، روى باركت لـفيد، لكهُ مـــابهى وجـود
ندارد بايل تعجب كيـلـ.!

"ابله، بايد و جود داثتـ باثـد. ولى حقيفـت اين اسـت كه وجود ندارد.ي

مىكُويل.

روى باركت مىمانله.ه


لاحالا توضيحـُ را به ثـما نـشان مىدهم. لكه دومى وجود دارد ولى با آن

 مربع هاى باركت تَديـي كفـ اتاقِ به ما نسـان داد.

 كــى تالى را مـر و ته كرده. و جحتن تَالى هَمْ مربع بوده و هَمْ آزاد، ايـن كــار به آسـانى انتجام شَـده
الآتاى هولمز، مأموران بِليـس رسـمى نـيازى به شـما ندار ند كه به اينجا بياييد
 المـتـ و اكُر تالمى را بحجرخانيم مىبينيم كه دو لكه روى هـم منطبت مـىشـونـ.
 كار پحه منظورى دانُته.ل"
 به هيبجان درآملـه. كُفت:
"ابيين حه مىگُويـم لسترادا آيا اين باسبانى كه توى راهرو ايــتاده در تمام مدت مراقب اينجا بوده است؟ه "ابله.4







بكن!!














 دارد.























 برايتان نكتئ جالبى بائـد.
 بها ينجا آمد؟ه (بله قربان، نقط مـمان يكى دفعه.")

 هـوشرو






„لباسش זجه شكلى بود؟"

میرسـدلـبا"
"(اجه سـاعتى بود؟"

 كارهاى واججبترى داثتـت بائـيم."،



 خداي بزرك!










زدم: المعما را حلح كرديدبّ،










دورسن لكه



 بفرماييـد














 آن منصرف شـلـه برد. اشاشما مى خحواهيد مرا بترسـانيد. آقاى هولمز، ابنكه كار مردانهاى نيست كه





ماجراهاى شر لوكـ هولمز كار|فًاه خصـوصى

"ثـمـا آتاى مولمزَ، بـ من توهين مىكنيد."



 بر الثُتتهايلـ."
 تورتت داد تا سرانجبام سـغن كفـت:













 مى بينم كه به كلى بيـوده بوده امست.ه


 هولمز به ساعتش نگاه كری. كفت:









 زن بهس ى ميز تحريرى كه در اتاق بود دويد، تفل كشّوى آنيرا با كليد باز


 راهى بيـا كرد. جعبهُ اسـناد وزارتى كجاسـت؟ه
"هنوز توى اتاقّ خواب شـوهرم؟؟"



آنرا باز كـيدـ.. ديآلا!ل؛

ليدى هيلدا كليد كوجيكى را از توى سـينن خود بـرون آورد. دَرِ جـعبه بـا

 جعبد بهاتاق خواب بازكـــت
 وقت داريـم. ليدى هيلدا، من برایى حفظ آبروى شــما خيلى دارم مايه مىكانارم








 "زود باشييد خانمr. وقت زيادى ندأزيم."
 نرئته بودم - نامهالى بود سبكـسرانه كه دخترى عاشت و دملمى نو يُتّه بــود.







 ينتر شُوهرم دائـت كه وجود آن سنـ را بهاطلاع أو رسـانـلـه بود. لوكاس بـا به من







آقاى هولمز! اول از كليد شوهرم قالب كرنتـم؛ از روى آن لوكامس برايم كـليد
 كودولفين بريم.")





 صـدالى با آمد. لوكاس مثل برق فرش را بركردانـد و سـنـ را در مخخفىكاهى كه


 جنونآميز و مـداى زنى كه به زبان فرانـسه فرياد مىكشيلـ: "انتظار من بـهـوده




 در انتظارم بود خبر ندائتـتم.
"اصبح روز بعد فهميدم كه من تنها يك مئكل رابا مشكل ديكرى عوض

 اعتراف كنم. ولى براى اين كار بايد به كذشتنهام مـم اعتراف مـى


كنم. و از لحظهای كه وانتعيت را لمس كردم همهُ ذهن من متوجه اين أنديشه












$$
\begin{aligned}
& \text { "احجه خبر آقاّع مولمزّ، چه خبر؟؟" } \\
& \text { "أميلدوارىهايى دارم." }
\end{aligned}
$$








 نـزْ سـرايت كردهـ اسـتـ.

1. Jacobs


 آن بيهناك باشيم و جود ندارد.




 (آقاى هولمتز!
(اجحون اكر خار ج شُده بود تابحال دحتوالى آن انتشار يافته بود.،
 نگاهدارى كند؟ه
 (ادر اين صورت جططور از جمبهُ اسنـاد خـارج شُـده.ه"

 از جعبه خارج شـدهـ، 11
 (انه، برايى اينكه نيازى بها اين كار نيبوده است.
עاين احتمال وجود دارد كه از زير جشـم شــما درزنته بانــد.ل
"امحال است. 1 (10)
الولى من برعكس عقيله دارم كه ممكن است. من از روى تجربهُ خودم


آآن نامه زوى مـمة اوراقِ ديعر بود.K
(امهكن است كسى جعبه را تكان داده و دز نتيجه جاى نامه عوض شُده باشد.ه

 "بفرست جعبه اسناد را بياورند بايْن." وزير امور اروبِا زنگـ را بهصـدا دوآورد.




 درباره: ماليانت غُلات روسيه و آلمان، نامثة رســيلده از مسادريل، يـادداتُت لرد


 ساحر يد. از كجا فهميديد كه نامه توى جعبه امست؟" "ا(أز آنجا كه اطمينان يافتم در هيجِ كجاي ديگرى نيست.
 (همدسرم ككجاست؟ خبر خوش را بابلد بهاو بدهـم. هيلدا! هيلد|!" صدايش را الز
 نتخستوزير با جششمان درخــان خود بـ هولمـز نگاه كرد. كفت:

"نخــــوزير باكت آبىرنگـ را از دست وزير تابيل."

جمبه بركتـت
 بُرحيات مى آمل بركريأنا.

بيشتر از يكـحد سال است كه انبوهى الز مردم جهجان. خوانتدكان كتاب در درجه اول. و بعد شنوندكان راديو. بينّندكان تناتر اتر
 حيرتآور يك كارآثاه خصوصى انگليسى به نام شر لوى هولمز سبردناندا



 كه از زبان دكتر واتسن، دوست و مصاحب هولمز نقل مى كند.



[^0]:    1. Camden House
[^1]:    I. John Vincent Harden

[^2]:    1. Crooksbury
[^3]:    I. Church Row

[^4]:    1. Athene
[^5]:    1. Mr. Lestrade of Scotland Yard
[^6]:    l. Aberncty

[^7]:    I. Pilt Strect, Kensington

[^8]:    1. Whitehall Terrace
