





# جنگكدوم <br> نوشته : پير وفسور فر انكو باندينى <br> ترجمه : دكتر سعيدكنعانى 



جلد سوم

حا حا تِخ
 اروبا را بـكو بد. زيرا اين تنها راهكريز بود.
 است ، بجنكند . مر كر اينمبارزه عظيم، فيلميّن خواهد بود. اما اين سرزمين حارهاى با
 زهينى و تاكتيكى مناسب نيست. در آن ديار بيشاذ حهأر جزيره كو چك وبز ورك و جود دارد
 دور|فتاده ، كر آسانى نيست. آمر يK ميبايستى قواى خْود را از راه دريا بهجزاير فيلبيين برساند ودر آنجا نبردى هولانگيز وشوم آغاز نمايد.
 ار تش، خطاب بهأفسران عاليرتبه آمريك الظهار داشت: مااينك نبردى را آغاز مى كنيمكـهـ



 كه بالاشك بايد اورا فاتح جنكهاى جنوب اقيانوس آرام وقهرمان جنكدوم بينالمللى لقب داد. مردى كه استعداد و نووغ نظامى او غيرقابل انكار است و مردى كه به زواياى چنهانى و

 وجود نهاد. دردوران طفوليت بسبب بيمارى مادر كو كى نحيف وكم بنيه بـود. اما زمانى ك بسنبلوغ دسيد، آثار نبوغ واستعداد نظامىگرى در او هويداكشت. او جغرافياوتاريخ

را بخخو بی بخاطر. ميسبردو قادر بود در رُمانى كوتاه نام صدها نفررا بخاطر بسبرد. بدرش مى خواست اويكمهندى معهولى بشود. اما سر نوشت آن. بود كه اين كودكلاغى اندام، پساز اتمام تحصيلات اوليه، راه دانشكده افسرى „وست هوينت، دا در هيش كيرد .

 كرد. سر نوشت اورابه ماموريتهانى هخiتلف درهناطـق جن جنوب آسياكتانيد واز آن زمان ،


 سن • ^ سالكى موفق باخذ بزر كتر ين نشان نظامى|هريكا ازجانب كنكره شد ودرهمانروروز در نطقى كه درتالارعظيم دا نشكده افسرى وستوبو ينت اير اد داشت ، كفت: منهنوزروز كارى

 زنرال آيز نهاور كه در اغغاز جنك تحتص رهبرى او درفيلميين كار مىكرد ، درباره او
 زيست و نظاهى ازجهان رفت. منافتخار ميكنم كهروز كارى تحت فرماندهى اوتعيليميافتهام ...

 و نقشه حمله بهرابن رابا بشتكارى وصفناينذير بـها|تهام رسانيد. سرانجام در بيست و دوم
 مقرستاد فرماندهى خويش رادر اسنر الِا مستقر ساخت . ازآنجا مىتـووانست جنك آينده







 ميكرد واز همبنرو درابتداى حمله بهزايون ، فقط ازنوزده هزاد سر باز امر يكئى استمداد



 قابل تصورى درهر كدام ازسواحل دورافتاده عالم پییاده نهايد . هكآرتــورد درآغاز جنك ،

تفنكداران دريائى دا يادآور شد و بدنبال بيشبينى او وقتى بسيج عهومى درسر اسر آمريكا اعلامكرديد ، جوانان . P الى Y تمرينهای شاق ومثكل ، درزمره تفنكداران دريائى درآمدند....


 ازجاه طلبى وآدمكشى وظلم وجود


 عادى دهكدهها وقصبهها نهود ند . ..
يـى از افسر ان اهريـكائى كه هسئول آموزث بارتيز ان هاى فيلى بينبود موسـوم به رتوماس .رابسن؛ «ی نويسد: „طبق نقشه عك آردور، در صدها نقطه دور افتاده فيلى رين

 امر يكائى كه افراد را درخليج مانيل بياده ميكرد، به اينمنطقه اعزامشدم.درذيردريائى
 شب بالا ميآهد وافراد بهقايق هائى كه توسطماموردان فيلى يبنى درساحل مهياشده بود،سوار مى شدندوبى ماموريت خود ميرفتند. .


 به مراكز آموزث عهلميات حريكى مبدل ساخته وبين افراد اسلحه تقسيم ميكرديم. بديـن ترتيب درزماز كوتاه لشكر عظيمى از حر يكهاى فيلى يون بو جود آهـ كه شماره آنان ان از


تظاهى رُإن رانابو دساز ند....ه
 دفاع درمعابل حملات زُإون بر آمد ودنيا درا نتظار شنيدن اخبارجديد ازجناك بين آمريكا ورا إـنشد. ..
اينك بهستاد فرماندهى 今إن ميرويم ووقايعى داكه ازنزديك در آ نجا اتفاق ميـافتد


جيروزى، يعنى تخليه كامل جزا يِر جنوب آسيا ازخار جيانا نكليسى، امر يكائىواستر اليائى

 نقشه جنك باامر يكا را برعهده زنر ال وإماشيتا بكذارد. فيلدمارشال هتروچى، رئيس سناد




 رئيس ستاد در حالِكه حرف او را قطع ميكـرد كفت : وزارت جناك نقشـه ای ای طرح كرده است و اهمر اتور بيز بر آن صحه كذاشته| ند وماناكزيريماين نقشهرا بهـرحله اجر ادرآوريم ••
دراين جلسه سرى كه درون يك ويلاى جنكلى بهـا شده بود، زنرال رهوماه وجند
 ;كات نقشه بود. اما زنر ال رياماشيتاه ديد كان خود رد را برهم نهاده كوئى بخوا بنى عميقفرو رنته بود مارشال رتروحی، كه ازاين وضعيكهخورده بود، بالحنى ناراحت كفت:رُنرال،ــ

شما خستههستيد . .
ياماشينا درحاليكه یلكهاى خود را ازهم ميكشود، كف:ت: خواهش ميكنمادامهدهيد. من داشتم قتشه شها را مجسم ميكردم. ميخواستم حهار هزازجزيره هو جودفيليبيندا هقابل ديد كان خودمجسم كنم.
وبعد درحالِكه صداى خود راكلفتتر ميكرد، فـريادزد:

 منجايد بوسيله نيروى دريائى وهوائى زایون شديداٌ پشتيبانى كردم.... رياعاشيتاهبا . . .
 در آن آشبانه داشتند، مورد حمله قرار دادوفرود كاه را بجهنمى ازآتش مبدل ساختو بعد
 سنكين وزن هخر'بـ رابرفراز خانهها وساختهانها فروريختند ووحشتى عظيم در شهر هيدا
 طوفانى ناكهانى Tغاز كردد. ازاينرو سر بازان زايو نى ازراه هوا ، زمين ودريا بدروازه



 تحمل نوودند...
 داد ورياماشبتا، قبل ازغروب آنتاب ، سر باذان خود دا درمنطفهَ وسيبى كرد آورده، نطق مفaلى كرد. او كفت:


 فكر كنيم، ادتشذايون بابيرووزى ميرسيد....










 اجنبى . اكرما ترديدكنيم ، خودمان كشته خواهيم شد .







 ازكشتىهاى زايونى شده است. آنان يراذ سر باذ، مهمات واسلحه بودندو آرام آرامبجانب

ساحل فيلى بين بيش مبرفتند ما خوشحال وخندان اذديدن صيد با سرعتى غبرقابل تصور
 مانده بودند.







 شده بودك خو نشان آب رار نكين مبساخت ...





 شده بوده واو مجبور بود با با نيروهاى اندك














اينشهر زیِرزمينىازمدتها يیش بدسنود »مكآدتوره بنا شد. زير ااوبه اهميت سوقالجيشى اينجزيرهآكاه بود وميدا نست از فرازآن ميتوان حر كتكشتىها را درطول دريایدمانيله
 های , ناوارونه كه آلهانها دراواخـر جن جنك درجنوب تـر كبه دردرياى ازه مستقر ساخته


 معروف بود، دريا وسواحل اطراف را بلرذه مريانداخد ماخت و هر كلوله آن قادر بود يك كشتى هرعظمت جنكى راغرق سازد.


 نهاده بود، درا نتظإر زامنىها بوده

 آغازكردند










 زامنى ها درون حفره روباه خود بسختى دهاومت ميكرد دند وما مجبود بوديم از رشعلهافكنه




 را ميسو زاند وخا كسترث دا تبديل جهغبار مى كند. اما وقتى باحيرت همان سر باز زا را درمنطقه ديكرى مشاهده ميكرديم، بفكر خود مى خنديديم ... زيرا سرباز ز زاينى مانند حيوانات جنكلى، با ينجهها ويا بابيل، سوراخى درجهت مقابل سنكر كنده، راهىبهخارج بازميكرد وازآن راه ميكريخت ...
در نخستين ساعات حمله بهد باتاآن، ، ضر بمههلكى بريدك, امريكائىها فرودآمد . اغلب سربازان امر يكائى دراثر بمباران مراكزارتباطى ، درداخل جنكنها متو اریوو بدست زا ينىهاكشته شدند . دراثر بارانهاى شديد وسيل آساى حارهاى ، اغلب مهمات نمديده واز ميان رنت .
ز نرال ددينرايت، لاجرم دستور عقب نشينى بهجزيره , كور كيدور ، را صادر كرد . ,باتاآنه در آوريل ؛ساز يك سلسله جنك طولانى ، تسليم شدوسر بازان امر يكائى بدرون


 زاينى مينوانستند ازمهمات ، آذوقه واسلحهاى كه ازدشُمن بهغنيهت كرفته بودند ، استفاده

 هو كوكيدور، تمام كشتىها را ازميـان خواهدبرد انرد .

 آوريل صورت كرذت وناكهان سطع صخر• عظبم , كور كيدور ، برازرزمندگان سرسخت
 , خوددرحال استر احت بودند. درهاى عظيم وآهنين تو نلها بسته وفقط جنا وندنكهبانامريكائى درمحل ورود وخروج بناهکاهما باس ميدادند . ما ميتو انستيم روزها وماهها صبر كنيم تاغذا وآذوقه وآب سر بازانآمريكانى درداخل تو نل هـانيايان برسدودراثر كرسنكى روىجزير•
 درحاليكه هيحكو نه هناهكاه وحفاظى ندارند، دراين جزير• دورافتاده زنده بكور كردند. هر كدام ازافسران عالِير تبه ستاد فرماندهى نظرى داشتند . امابهر إمال ميبايستى ما باسر عتو يبش اذ بمبارانهوائى ، خودرابهحفاظ آن برسا نيم . زا كهان فكرى بخاطرمرسيد:
 ميكرديم ، امر يكائىها دراثر كاهش اكسيثن نابودميشدند . و والاجباردست باين كارزديم.

تا دوروزخبرى ازآنان نبود .
سر بازان مابااسلحه وتجهيزات كامل درمقابلدرهاى ورودیى بها نتظار نشسته بودند. .


 آب رسد، عطش هواداشتند وهوارا فروميبلعيدند.. بسيارى ازافسر ان عاليرتبه وجندسر باز كه درانتهاىتو نل بو دموفرصت نجات نيافته بودند، دجار خةغكى كشته ، ازميان رفته بودزد.

 آغازكردهاند ، دستكيرميشوند
اينكجز يرهآماده بِياده شُدن نير وهاى عقبدار زاهو نى است . ولىمتخصصبنآ كاهى

 دراين راه عدهاى ازايشان جان شيرين رااز كف ميدهند . نام آنان را ه داوطلبان مرك نهادها ند . زيرا باسرسخختى وشجاعت بى نظير s• ماموديت خودروا دنبال ميكنند و در زمانى كو تاه راه را برای عبور ناو كان سر باز بر آماده ميساز





 را برزبانآورد :


اماثاْو نیها درمقرستادفرماندهى، درد نبال زنى
 بباذد .. ليكن ومكآرتوره ازاين حقيقت تلخبخو بیى آكاهى دارد . بسرعت خودرا ازآ نجا


 وضع تغيير كردهاست . جنك صورت جدىترى بخود ك. نته واحتمال دارد درپند روزآ ينده

جوانان امريكا بهج جز اير جنوب اقيانوس سرازير كردندو باتمام عظدت وقدرتخود ، زأ بون را بكلى هحوو نابود ساز ند . .
 دشهن بدورماندهاست ، ميرساند وبارروزولته ازطريق بیىيم دشورت مينمايد.. روزولت و

زنرالدعارشاله رئيس سنادارتش نيز بانظريه اوموافق هستند :

 رمكآرتوره نابغه زظاءى آمويكادر نخسنين كوشش جنكى خويش باشكـيت مواجهميشود.




خويش ميكو يد :
(هرشكستى ،آغاز يك يرووزىاسته واو سخنى بكزاف انكفتهاست . احساسات مردم






 زنر ال ددين رايته مى نويسد : رور





 در اثر كبرسن وادر بحر كت نبودم . وا نگهى نمى خواستند بميرم . زيرا زنده من بيشتـر ارزثُ داشت .
كاروان تيره روز اسيران حنكى من كمو بيش اخبار هولانكيزى در باره اين بازداشتکاه شنيده بودم . فرماندها آن يك افسر






 بخت بر كشتَ جنكآ نجااست . بر بالاى بر جها و باروهاىآن سر بازان نير ومند جاق وقوى


درچو بين عظيم قلعه راكشودند و ما درحالى كه هر كزاميدوار نبوديم اذآن آن زنده باز



 بقدرى ناجيـز بودك در زمان










 باز خواهيد كثت . مهلكت شها ديكر توانائى مبارزه ندارد . همه سر بازان به وطن خود
برمى كر دند ...

در ر تارلاكه اكرمريض میشديم . داروتى براى معالجه نبود . مشالا سر هنكعد, بارسه
 نیى توانيم مواد داروئى خودرا برای درما درمان دشمن مصرفكنيه....




 مدام علامت صليب برمينههاى خويش رسم ميكردند. چشهانشان فروغى نداشت و باصدائى كه


 اورا بـTمريكا منتقل ساذيم...








 تسليت دولت يا ارتش است . اين كارتها بوى مر ك ونابودى ميدهد . انسان در مقــابل





 شعارهانُى روى محصولات خود نقش زدهاند ندو نههاى آن اينست :


بمل=Tآمر يK مى كويد :



|فتخار بيشترى نصيبش شدهاست
رروزولته نطق مهمىاز یشت راديوايراد مى نهايد وتصميم قَطعى خويشتن دا مبنى ايجاد يك نيروى ضر بنىعظيم اظهار ميهارد . اينضر به فقط درثارين نيست. بلكه درسراسر شمال افريقا واروبا نيز خواهد بود . می كويد : ـحملأخائنانه وناجوا نمردانهرزا نو نىها درا درجنوب اقيا
 درخاطرهها زنده خواهد ماند . امروزيك عده از مردمان كمراه ومنحرف روى كره ز زمين ادعاى خدائى ميكنند وازتقدير بد ، صاحبقدرت و نموذ كشتها ند ، ميخواهند تمند تمام نسل بشر




 جوابT


 احضار مى كنم....
 درجئاول سينمایآمريكاداوطلب خدمتبه ميهن كرديدند . , كالارك كيبل، سلطان هنرييشكان
 تن كـرده ، درهحافل عهومى نطقهای جالبى یير امون وظيفه مقدى جوانانايراد نمود . هماو بو دك درجنكهاى اقيانوس آرام نقشى بسزا داشت وروز كارسختى دا وشا يشت سر كنارد .

 درجه ناخدايُى در اقيانوس آرام خدمت ندود وبا


 اينا خبار توسط مأموران ضد اطلاعات آمريكا از طريق يك دسنكاه مخابرات قوى كى در زيرزمينهاى شهر اشغال شده „عانیل، قرارداشت ، به ستاد فرماندهى „مكآر آتوره ميرسيد . آخرين ريامى كه زنرال دريافت داشت حقيقت زيـردا مكشوف ميساخت :




















 كارخانجات رويلورانه و , بوئينك، آورده ، در كار ساختن هو إيمامهـاى عظيم جنكنده و

بمبافكنها شر كت ميجويند .







 كه جزو مامودان ضد اطلاعات بودهاند، باقرص سيانور خودكشى مبكنند. رياماشيتاهبوميان




ازاين منظرهما درخمابانهاى شهرهاى بمباران شده بكرات مشامده ميشود

فيليمين راكه اخبارى به آمر يكائىها ميدادند، بهدرختان جنكلمميبندد وميكويد : , آنهارا سوداخ سوراخ كنيد.ه اما اين بيداد كرى ها نمينواند سيل خروشان امريكائىها راكه از

 ;اكسستنى است. ...
درون كشتىها هزارانهزار تفنكداردريائى درحاليكه هر كدام تفنك رامريك، بدست و كلاه آهنى برسر دارند وجامه سبز بالكههای تيره وروشنیوشيده ولاىتور كلاهشانشان




 تاجشمكار ميكند، تا افق راستوجیپ ادامه دارند....او.... ناو كان آمريكاست كهنزديك
مى شود. ... ،

هو إيماى دو موتوره زا بو نى سكوت را ميشكنند وغرش كنان بهرْروازمى آ يند درتنكه >فورموزاه بمبازان وحشتناكى برفراز زاو كانهفتم آغاز ميشود. اين نخستين بر
 دودهاى رنكى، جون קردههاى رنكى برگرد كششنىها وبرفراز آنها رخشش ميشود.و ناو كان
 ضدهوا'ُىهاى نيرومند آمريكا سز نكون شده، درافيانيانو نوميافتند.


 دحار تصورى باطل شده است. چون اين انفجار از كشتىهانبوده، بلكهازبهبهاكدوودانكيز استتار بودهاست.




 ناگفتنى وجود سر بازان را در بر ميكيرد وجهانى فرصت مييابند جند روزى دور ازدلهره


جوب برافراشتهاند كه درون آنها سر بازان زاهو نى بهياسدارى مشغو لند. كروهى ازآنان ازشنيدن اينخبر خنتهاند وركروهى باشرابربرنج مست كردهانياند.
 خهارى را مناثر •يسازد وجون بلك باز مى كند، درخط افق زنجير سياهى مى بيند . نقاط سياهى كه هر زمان بزر كتر ميشو ند. چجون بادور بين باين منظر ه زظاره مى كند، بيدر زــك بجانب تلفن صحر انى شتافته، فر ياد ميز ند يستفرماندهي.... ناو كان آمريكا. .. همزمان، درسراسر راديو هاى فيلِيبين اين پيام از دريا سالار رهالس، آمر يكائـى
پخخش ميشود

مر كز رخخش، يكى ازرزمناوهاى عظيم آهر يكاُّى است: كشتىهائى كه راديو تو كيو بكزاف ادءاكرده استغرق شدهاند، اينك عازمرليته هستند.... جندكشتى آسيبديدهرانيز
مرمتكردهايم....a
 غول آساى ناوها ساحل راهدف قرارميدهندو نا كهان آتشى عظيم، مافوقتصوروديوانه كننده
درسر اسـر طول ساحل كشوده ميشود.

آنانساحلراميكو بندتاآماده بيادهشدنسر بازكردد. هرحههست بهدود وآتشوخا كستر
مبدل ميشود .

تو بِهائى كه قدرتشان كوه را از بـاى ميكند وصخره را ذوبميكند،مدافعينساحل را هتوارى ميسازد..
 بيمارى دريا ودورى وطن تعادلشان رابرهم زده، آماده بیاده شدنهستند. ناگهاندريحههاى

 قايقها غرثى كنان پیش هیرو ند وآبرا جون قطر اتباران، بر جهرهكرفتهو بیى نك صر بازانميباشند.
 سر نوشت خو يش دا خود بر كف ميكير ند... باجامدهاى سربازى، در حاليكه تمنكهـا را بالا كرفتهاند تاخيس نشود وهر كدام وسايل جند روز زندكى اوليه را درون كـولهـشتى بهيشت دار ند، ميان آب ميدو ند. اما غافل ازآنكه دشهن سرسخت ، دشهنى كه ديكىازتوب كشتى نيز نهر اسيده است، درانتظار است. اين حقيقتى است قابل تحسين ذيراطولمارياحل קراز سنكرهایى فر اوانى است كه درون هر كدام يكسر باز زاهو نى دراز كشيده است. آنان
 آ نان ازميان خواهندرفت...

يس بخاطر یيروزى حر كتى نكرده وتسليم مرك خو اهند شد، تا باقيمانده بددشمن
تلفات سنكينى واردكنند... سر بازان آمر يكائى كه يقين دارند ساحل ازو ازو
شده است، پيش ميروند اما آتش مسلسل ونار نجكدشهندرساحل بانتظار T آنهـاست ...و زاكهان آتش كشوده ميشود.

رماندهان دستود دادهاند حر كت، حر كت به دو، همراه باانحر اف براست وحیباشد.... اين نخستين لحظه آغازجنك است. ..

خانواده درراحتى ورفاه كامل رشد كردهاند، نشان ميدهد. يك دانش آموز آمريكائسى
 , وساحل چون نسستر مرك آماده است. ..

هاكه افتخار ملت ماهستند امروز نبرد عظيمى آغاز ميكنند . نبردى بخاطر حفظ جههودى
وحظظ مذهب وتمدن ما .

- نبردى كه بشيدت تباه شده ور نج ديده رآزاد خواهد ساخت
_ اينان بهيارى تو نيازمندند
ـ راه درازوصعب است ، زيرا دشهن ڤوى است
- برخى هر كز بازنىى كردند .

ومن درآن مبان مى كويم : پدرمقدس ،آنانرا در آغوث كير ودعاكن .
 جواب زمىدهد .

- همه دردل دعا مى كنند. زير ا مىدا نتد كه كذشنه سعادتهند راازدست دادهاندوفردا هنوز نيامده است .

 _ومن صدایى آنهارا ميشنومكه مى كويند : قادر نيستيم ...
لختى بعد بر بالاى سرشان مىايستم • خون ازقلبشان بيرون مىترادر اود و وآب راد ميسازد . امامكر نشاينكه من نيزبايد بدوم ؟.. جون هردم سر كروهبان فرياد ميزد: اكر ميخواهى زنده بهانى ، بدو ...

 يكىازقايقها ازناوخودخارج شد وبى آنكه ازباران كلوله مسلمللها ، هراسى بدل راهدهده،

ميانTبییاده شدو تظير تفنكداران بارادادهاى راسخ وچهر•ایمصهم درون آبهاى ساحلى بجلو حر كت كرده ، خودرا بهساحل رسانيد . كفشهايش كاملا خيس شدها

 رمك آرتوره بهياى در ختى كنارساحل رفته زير آن باصداى بلند اين جمله معروف و تاريخى رابيان داشت : اينك بيارى خداو ند متعال ، دگر باره باذ كشتهام... واينك نيروه .


متحد شده بودند ، ظاهرشده ، كفت : - جنك درمنطقهايست كه شها خواه ناخواه بسوى آن كشيده ميشويد . يس بيايُيد براى خانه خود ومليت خودجنك كنيد بر ای نسلهاى آتيه وفرزندان دختر ونترويسر خودجنك كنيد .. بيائيد بخاطرشهداى خود جنككنيد . نكناريد سالاح دشهن شماراضعيفكن . بكناريد سلاحشمآهنين باشد. خداو ند









 قرار كرفتو يسازيك نبردآسهانى وحشتناك ، هوا إيهای|وسقوط كرد ورياماماموتو ه قطعهقطعه









بغايت شجاع و وى باك است . درحالى كه قسمتى از بدنش سو خته ، ازميان تكههایهوا إيمائى كى درون باطلاقى فروافتاده، بيرون مىآيدوسرانجام بيارى يك ماهيكير ، خودرابمر كز دفاعى دلوزون، مىرساند






 استتار كامل بر نكع سبز لكهدار رنكآميزى شدهاند ، ميغر ند ويش ميغلتند ، ولى زايو نيها همهجا براكندهاند . بالای درختان بر بام خانهها، ميان سنكر هاى نارِيـاكه با خزه در دختان بوشيده است



 تخليه شده ، تحت نظر یرستاران و رـزشڭکان مجرب ارتش مـورد معاينه و درهـان قرار

ازاينرو درزمانى كو تاهآمر يكائيان چجند فرود كاه ازقبيل „دولاكه و رتاككو بانه را بتصرف درمى آورند . نخستين هواييماها دراين دوفرود كاه مستقرخواهند شد . امياماشينال، از اين حقيقت دجار وحشت ميشود وتصمیم ميكيرد دهر قيمتى شده ، فرود كاهها را را ازپنك آمريكائيان بيرونآورد . وازاين يستمام فرود كاهها وير ان شود . اوميكو يد :

 دارند ءآنان ببر كت ابتكارفرماندهان خويش درفرود كاههاى اشفال شده دشمنفرودآهده . دست بخر ابكارى ميز ند در نزديكى فرودگاه „دولاك، سر باذان آمريكائى هو إيمایآش كرفته را مشاهده ميكنند كه بـا سرعتى سرسامآور، بجانب زهـين سقوط ميكند ودر باطلاق

 حاليكه هر كـدام در دست خويش جند نار نجك دار نـد ، بيرون جهيـده آنان را نا نابود

مىساز ند . فرود كاه را بدآش مى كشند . در فرود كاه ه بورى، حادثهاى نظر آن بوقوع
هیییيو ندد.
ولى يك كـ, وهبان آمر يكائى كـه از حيله آنان آكاهى جسنها ست ، هوا إيها را به توب
 مر كى بفعاليت ميافتد . اين كروه را سر بازانىتشكيل ميدهندكه شبانه با اشياء تيزو بر نده

 روزه ، بسيارى ازفرود گاهها تبديل بهبر كههای هر آب آب ميشود ... آمريكائيان بايد باشتاب تهام مجارى فاضل آب بر ای فرود كاهها تعبيه كنند . زيرا در „دولاكه

نشستهاست .
دستههای مهندسىدستبكار ميشو ند تاين نصص بزرك را برطرف سازند . درد بورى،









نابود مى كردند . تراردى بزر بزى
 فرمانى بهمضهون زير ابلاغ مى كند : (بهياماشيتا دستوردهيد نيروهاى خودرا ازلوزون بهدليت، برده ،آمريكائىها را در همان نمطه بكو بد . زيرا بنظرميرسد پيشرفت كارها در (ليت، خوب وقابل تحسين است . هيز م را تا وقتى خشكاست ، بسو زانيد. .. .
ياماشيتا سردار نامى زاين در كتاب خود مى نويسد :
 (سوزو كی، ومردانش بخاطر نجات زاین دلبرانه ميجنكيدند . كشتههاى بسيارى كه ما در در


 سرى تكان داده ،گْت : فرمان امبراتوراست ... كارى زميتوان كرد ... .

بدينترتيب ياماشينا درحالى كه اذته قلب دلسرد وناراحت بود با اكراه كامل تصميم بهانتةال نيروى خود از رلوزون، بهدليت، گــرفت . عوامل جاسوسى آمريكا به مكآرتور خبردادندكه بزودى نيروهاى جديدى وارد رليته خواهد شد . ايننيروها ازجز يرهلوزون خو اهند رسيد .
„هكآرتوره در-حالى كه لبخند ميزد كفت : واين بزر كنريناشتباه رُاپو نىهاست ما درجنكل نمىتوانيم بخو بی بجنكيم. اما استاد جناهعای دريائى هستيم.



 جان خودرا بكذارند . يك سر باز Tهريكائى بنام ’جرى - توماسه مى نو يسد :
 بدن مارا خيس كرده است . كو ئى تهام لباسهـاى هارا داخل وان خيس كـرده ، برتنهان

 كبريت درهى آورم . اما روشن نهىشود . صداى بهمخوردن دنـدانهـاى سر بازان ديكى را را
 نز ده است . سر باذان مهام قدم ميز نند واز فرط ناراحتى با دشنه شاخ و بر كـ در درختان را
 كجـا هستند
اما او نميدا ند كه سر بازان زایو نى در آنجا هستند ودرَا نجا نيستند . بيدا هستند و
 كردهاست ....
بالاينحال آمر يكائىها روزها وشبهاى بسيـار بيش هيروند . هى
 را عصيان زده مى كند .
رمكآرتوره مى كو يد : يك سر بازوقتى عاجزمىشود ، آنوقت خوبانتقام ميكيرد .

 خود را بحالت مر ك مىاندازد . او \^ سرباز زایو نى دا كه برای انفجار انبار مههات
 ميرسند ، أز جاى جسنه ، در حالىى مسلسل خود را بحبِ و راست آتش ميكند ، جمالكى

آنان را حون خرمن درو مينمايد . بخاطراين شجاعت مدال افتخار طلا نصيبش ميكودد .
 ,ليتء سر بازان زایو نى درحاليكه مردمان دهكدهاى را بيشايششخود حركت ميدهند، وارد شهرشده ، ناگهان نارنجك بیخانهها ، كاميونها وبيهارستانهای ارتش برتاب ميكنند . در اين ميان يك سرهنـك آمر يكائى كشته ميشود . امـا سر انجام با يِشروى مـداوم و آرام آمر يكائىها ، سراسر فرود كاههاى شمالى بحنك آمريـكانىیهـا ميافتد و مكا آد تور مظفرانه , بشت راديو فيلى بين اظهار ميدارد :
 از بيست هزار هوإيها درجنوب اقيانوى آرام بكار خواهد انداخت وافسانه بارانهاى آتش وشبهاى نورانى را خلق خو اهد نمود .



 شجاع ، جوانان كينهتوز ، دختران وزنان دلِي وبيمانند خود به جمع ا نان ، پيوسته است
 اين است : رلوزوندا تخليهكنيدوتمام نيروها را درليت مستقر مازيد ودرههانجا آمر يكاـ



 سراسر فرود كاه هاى جنوب بيش از . . . ه هوا اييماى آهر يكائى را آماده هرواز نموده است . زير دريائى هاى آمر يكائى و كشتىها نيز سدى عظيم ازتوب وازدرر يديد آوردهاند


 اززير آب وهواپيما هااز فـ ازآسمان براين هدف هاى منحرك تاخته ، درلحظهاى زود كذر ناو كان رُايون را به دريانى ازا نما تكه آهن اوراق كه در كام اقيانوى فرو ميروند ، جيزى بر جای نميماند . حههار پنجم كشتىهاغرق ميشود. سر بازان بسيارميمير ند . زخمى مىشو ند . وعدها واى نيز بكام اقيا نوس ميريز ند ... برخى حلقه نجات دارند . از اين ها هريك راهى دريش كرفته ، خود را
 غرق شدن بود . بسيارى از ملوانان آنخودرادوى بدنه كشتى رسانده در آنجا محكم بهاهم

 نفت كشتى منفجر كشت ومن باحشم خود ديدم كه چجكو نه صدهاملوان حون
 بدينسان كروهى ازسر بـازان روى لاستبك هاى نجات ، نشسنه برقايق ها ، آويزان ازتکه هـاى چوب ، بسوى الوزونه باز ميكردند و كروه ديك, به راه خود بسوى ,ليت، ادامه ميدهند . اما اسارت و مركّان حتمى است . زيرا هر كه پای به ساحل ميكذارد ، بوسيله تفنكداران دريائى كه در ساحل ايستاده ، به مغروقين ميخندند ، انسير ميكردد .





 سر نوشت سر بازان زابو نى باشور بختى ونابودى قر وين ميكردد
 مرك « را خلمق ميكند . در جنكلها وبيشهها شروع به كاوث مينهايد مردان را نيز يكجا جمع نهوده ، يكلشكرمقاومتى تشکیل دهد د


 ميكنند . حِشمانشان فروغ وحالت ند'ردوصحبتهايشان ناشى ازيك ترس واضطرابدرو نى
است ..،
,


 بكلى ازهم ميباشد .
 ز ن الدسوزوكى، مدافعليت با . . . . . مردجنكى خود همر اهبآ آذو ا اندك بكوه هستان

ميكريزد . ودزاين كي.ودار تفنكدار ان دريائى پر حمآمريكا رادرطول ساحل ، جنكل ، قلهما ودهكدههای اشغال شده، يكى يسازديكرْى برمىافراذند اما تهام نقاط اشغنل نكشته است . معاومت درهر كوشهاى بحثم ميخورد . وقتى بك نقطه اشغال ميشود ، دوباره جنك در نقطه ديكىى جوانه ميز ندواين جاكو كو كريز دمكآرتوره رابهتنك مى آورد . آمريكائيان بهرلوزون، ياى ميكذارند .
ولى درآ نجااستكه رياماشيتاهباسر بازان خود كه اكثرادچار بيهارى روانى كشته|ند مقاومت خو اهدكرد . سر كرد رمانيكوه افسرستاد او مينويسد : دبنظرميرسد جنكاكلِزون آخرين نبرد درجنوب اقيانور باشو

بدلوزون ريخته| ند . كو ئى دكآرتور آخرين نفروآخرين مردى كه درآمريكا بيدا ميشود،


 نُطه نابو دى است ، ولى وقتى احساس مى كنم كه در كنار سردار رياماشيتاه ميجنكم ، ديكى

 و ياماشيتا ه در يكى ازسخنرانىهاى خود ميكويد : د من دراينحا كروه مردانى دا تشكيل دادهامكه سباه مرك لقبكرفتهاند .
 روى خودبسته| ند واين نشانها آنستکه هر كدام ازايشان دست بهنبردى بدون باز زد . جنكى كه نتيجها آن صددرصد مرك است ور است




 باقى نماند . زيرا اوشكست راحتمى ميدا نست ودلش رضانميداد خواهران ود ود وختر اناواسير
 فرماندهى آهـه بودند .
وڤتىدِياماشيتاه دستود مراجهت دادر، بسيارى ازدختر ان درحاليكه بسختىميكريستند.
ازدامن سردار نامى آويخته ، ازاو اجازممى خواستندكه بها نند ودر كنار برادران خود آن رجان بدهند .. ولى (ياماشيتاه نيذيرفت . اودرآن لحظه جهالىای برزبان راندكه اينك هردختر

 خود بشويد. بعدازما زاین احتياج بهنسل جديدىداردرد . نسلى كه دو باره افتخارات كذشته اجداد خويش رازنده سازد .
ههمزمان با حر كت دختر ان وزنان زایو نى پییامى ازجانب امهر اتو بدست رياماشتيا، رسيد . منن آن اين حنين بود : , بازكشت دختران زايو نى به وطن ، انرات تبليغاتى

 آفتابه مaاومت ورزيد وبهعسئوليت خود دختران دا روانه وطن ساخت .

 ميكريختند وكروههایمقاومت دختران راتشكيل ميدادند . عدهاى نيز بهبايكاهمایى نيروى هوانى زابون بناه بردند تادرتر بيت روحى وعاطفى, خلمبانان مرك، يا , كاميكازهه كهبتفصيل



 است . وآ نان درهر نتطه ، هر كوشه دريناه هردرخت وازفرازهر بام ، بهعقاومت بر خواهند
 درمناهT نها تفنكداران حر كت مى كرد دند .

 ميجستند و درحاليكه روى كلاه خود علف وشاخ وبرك درختان رآويخته بودند ، بهطرف

 برميخاست و بهآسمان زبانه مى كشيد . آنان تعداد زيادى ازتا نكا رایو نىها غذا برای سدجوع نداشتند و بجاى آن نار كيل ، موز وعلفعيخورددند . برخىاز آنان دستمالهاى سفيدى باسرو كردن خود بسته بودند ودرحاليكه هر كدام دهها نارنجك داشتند، بـمحابا خويشتن رادرون مواضعسر بازان آمر يكاُّى هيانداختند ودريك لحظهتوب وتجهيزات رابادهها سر بازآمر يكانى ازبين ميبردند . بسيارى ازاين سر بازان كه كوئى


بدستور مكآرتود ازبمبهاى فسفر استفاده ميشد . دريك جنكال انبوه ، دراثرديزث بهبهاى فسفردار تهام جنكل بهآتش كشيده شدومن سايهصدها وهزاران آن زا بـا سر نيزه درحاليكه جامههايشان ميسوخت ، خود را ببر كه هاى بر آب در رودخانهها

ميرسانبدند . .
صر بازان Tمريكائى بر ای نابودى كامل ه كـوه مركع ازشعله افكن استفاده يـيكردند


 بانابودى حداكثراسلحه ومهمات وباصرف حدا كثرزمان باشد.
 آذوقه اندك ومشكالات ديكرسخت ومشكل ميباشد . تا نكهایامر يكائى روى حفره رو باههائى كه سر بازان زإيو نى كنده بو دند قر ار كرفته آنقدر بدور خودميجرخيدند تاحِون متهزمين دا سوراخ و سر بازان زاهو نى را زنده بـور
 فى الواقعسنكرهائى سراسرى بودك كصورتى بو نلهائى كه بهموصل ميكشت . دورادورجز يره



 درون سنكىها بيرون جسته درحالِكه از سراسر جامههايشان آتش بهوا ميخاست بجنكل مىگريختند . مeاومت (ياماشيتاه دركلولای وسيل و!اران ديوانه كنندهاست . تفنكداران آمر يكأى
 ويشروى بر ایآ نان سخت ومشكل كشنهاست .
 بزودى كشته خواهد شد. كابوس ترس ووحشت سراسروجود افسر ان وسر بازان آن آمريكائى
 شده است .
سربازان زایو نى باتعصبى خشك وباره زوال بخشد ، ميجنكد . ما خاطره چندسر باذ زاهو نى داكه ازآن روزكار تيره وتار نوشته شده است ، باز كوميكنيم : نامه اول ازيادداشتهاى يكسر باززایو نى بنام دتاداهيه ـ هاماراه است. اودانشجوى




وقتى خيلى خستهام. وقتى خيلىكسل وغهزدهام وياوقتى لرز وتب مالاريا مرابزانو در آورده است ، ازخخود هییرسم :
 منفود راه برويم؟وجه مدت ديكر بايد درهوای سرد ، در زير باران وزير Tسمان نفرتزده بخوابيم
وقتى اين جادههاى كل آلود راكه پاى انسان تانيمه در باطلاقهایى آن فرو ميرود

 كردهايم دو باره صداى افسرخشن خود را مىشنومكه فرياد میزند : اخندق بكنيده توى
 شده ، چه مدت بايد درون این سنكر بخوا بمر
من تاحد مرك خسته شدهام . دراطراف جيزى نيست، جز شاخههای درختدبامبوه در آن دور دست يك دهكده آرام بنظر ميرسد. برك سبز درختهاى آن آنك نم نم نم بارانروى آن زشسته است ، نور آفتاب را منهكس مى كند ولابلاى آنها بوميان ، بیى خيال و دور اذ
 نبود، جه زندكى زيبا وخوشى دراين منطaه داشتيم 9....


 امير اتود است . ،ه بس من بقوت اين ندا پيش ميروم ... زير بارانهایسبلآساى حارهاى

 نيست. من فقط سايه مبهم مردانى راكه درجلو حر كت ميكن ورئند ،دنبال ميكنم . كاه ازفرط

 ازفراز آن، درون رودخانه سر نكون شوم.

هنوز به مقصد نرسيدهايم... سهروز است كه بياده راه ميرويم. آمريكائىهادرهلوزونه پياده شدهاند.
تب مرا بزانو درآورده است. مرض (برى برىی توان ونيرو را ازهن كرفته است. راهیيمائىهاى طولانى كه فقط يك قاطر سرسخت ميتواند T نرا تححل كند ، براى من رمقى

 قايق Tمبولانس بـهـ كشتى بيمارستانى منتقل سازد ... بـهـ بيمارسنان ميروم . . سشروز دارو ميدهند وحال من كمى بهتر ميشود. اما جا برای كسانى استى است درشرف مرك باشند . حال من اندكى بهتر شده است. قانون جناك اينستكهبايد كار كنم ... مرا به بيعارىعيكشند.... آنروز بدنبال يك بيكارى شديد ، وقت ادرار ديدم ادزارم خونى شده است ... برخـود لرزيدم . اين اولين بارى بودكه اين جنين اتفاقى دخ ميداد . ديك, نميتوا نستم روى دو پإيم بايستم . وقتى يكمرد همهحيز دا ازدست ميدهد ، وقتى نيرويش زوال مبينِيرد، ديكى قادر نيست خود دا سريا نكهدارد . احساس مى كنم قلب، ريههايم وتمام بدنم دردميكند.. ميخواهم بادسنهايم قفسه سينهام را بشكافم ... تنفس برايم مشكل شده است . تب شديدتر شُه .. مثّل اينكه دِكخروار سرب توىجهجـهام ريختهام ... سر بازها لباس نداشتند .از

 صبح سر كردم . صبحكاهان جسد سرد و بيروح مرا در اردو كاهكنار بيهارستان كنارباغجه قرار دادند . . . درعالم ابهام صداى مزش انكان را ميشنيدم كه ميكفتند : داو رفتنى است

 يكدختر زاینى كمى بر نج دمكشيده بهن داد. هو ایبيا بطرف بيمارستان لشكر حر كتكرد .
 یوستم به استخوانهايم حسبيده بود، نه ميتوانستم بخخوابم ونه بايستم هدوز درآنجا بسا بسترى بودم. اما حتى يكقرص بهن ندادندميغفتند : >قرصهاى مالاريا تمام شدهى اينك من ماندرام وتبولرز. منماندهام وجهرهخسته پرستارا نى كهبا دلسوزى بهن مينكر ند ، ولى قادر نيستند ، كارى برايم بكنند ... فهطلبخندحاكى اذترحم آنها را ياد مى آورم . . . . دراينجا نامه متاثر كننده اين جوان تحصيل كرده زا:وو نى بیايان ميرسد ... اودرتب ولرز ، در كوشهای دور افتاده ، دور ازوطن ودور از يدر ومادر خود ، جان ميدهد . و فقظ دفتریه يادداشتهاى روزانهاث بایِك دست كت وشلوار كهنه بياد كار ميهاند. تظيراو فراوا نند . صدها جوان تحصيل كردهكه بايك دنيا آرزو دانشكاه را باتمام رسانيدهاند ولى آرزويشان درجنكلهاى انبوهكه بيمارى ومرك وخون سر اسر آنرا درهم پيخيدهاست،

 كرديد او مدتعا در جنكهاى فبليبين شركت جست وسرا نجام درجز يره تينيانانازجزا اير ماديان كشته شد. اما درخلال لو شتههاى لطبف او ، ميتوان صرحنههاى تلخ جنك را را بخو بیى مجسمكرد :
, به استادم توميو ـ او كاناه اين ناهه در عرشه كشتى (يا ماهى شيروه تحرير شده

مدتهاست كه برايتان نامهاى ننوشتهام . اكر حقيقت را بخواهيد، برعرشه اين ناو
 فرساست . من برخالاف ناويانى كه كشنى را دوست ميدار ند وآهنك آواز آنها .1. بارها در
 كشتى وآ ينده وحشتناكى كه كريزى از آن وجود ندارد ، مرا د كر كون ساخته است ا





 مثُل اينكه مغزم ازتحرك و فعاليت باز ايستاده است. دجار يك حالت بهت و كيجى روانى . شدهام



 آنرا تشخيص دادم. راستى در اين كشتى سطح فكر افراد وسر بازان بالا نيست . من تصميم







وقتى ميكو يم بايد براى بهداشت كشتى زحهت بكشم ، اين زكر درون مغـزم ريشه
 ازحر كت بسوى فيليبين جندكتاب جالب وخوا ندنى خريدم .




 انسان وتتى بعداز سالها تحصيل وارد دنياى جديد ميشود كه درآن سبعبت ، خون ،


 لحظه كتاب دا برهم مينهم وبه امواج خيره ميشوم، به آبهائى كه شايد روزى جـى جسد مـرا درخود مدفون ساز ند ... هـ
دراينجا يادداشتهاكى يزشك جوان بیا يان ميرسد . كابوى بهحقيقت ميپو ندد ودرجنك هاى فيليبين كشتى او غرق ميشود وامواج دريا، جسد او را باكنابهائىكه بهر اهداشته،


 بمبادان هوائى درسن بيستوشش ساللى در كذشت او
يو ئيشى مينو يسد :

رخواهرم براى آخرين بار در سر بازخانه بديدنم آمد . قراد بود فردا صبح زود

 برادران و نامزدهاى خود وداع عيكردند . بغض كلوى هـه دا ميفشرد . . بعد , كاتسوه زيبا ومهر بان نيز به سر بازخانه آمد
من او دا خيلى دوست دادم • بيشتر اذ مادرم و مادر بزر كم . وقتى با با او هستم ، خيال ميكنم بامادرم نشستهام . به خواهرم كفتم كه زياد در سر بازخانه نهاند. زيرا غم و اندوهش بيشتر ميشود. او را تاسرخيابان محوطه بدرفه كردم. بعد بر كشته، براى آخرين




مار تين بورمان

خواهرم ، نامهمائى كه از ميدان جنك برا بار ابت مينويسم ، نميتو اند حاوى حرفههاى
 ومسخر• ، جيز ديكرى نميتوان نوشت . شايد آنجه مينويسم ، زائيده ترس وهراسباشد. مادر اينجا كرفتار شدهايم.
راسنى مرد چهَ مو جود بدبخت وبيجاره ايست . اينطود نيست ؟ ... در دنيا مـردان
 آنها برای من ابدا ارزشى ندارند . آنانكه جنك را مىافروزند وآنها كه ما را پیون بره


 19
آه ، امروز ناههاى از خواهرم آمد. او مرا بياد عيد , خداه انداخت . او او كفتهاين
 ميخو است برای مدتى فكر مرا ازجنك هنحرف سازد. ميخواست دوران انكـو در كى را را بيادم بياندازد : دوران خوشى را در دامن بدر و مادرم . هماكنون بوى بر نج راكــه در عطر


 كريهام مى كيرد. خوب، يادداشتهايم را همينجا تمام ميكنم . .
 اين كرسنكى واين جنك را ازمقابل جشمانم محو سازد ... ..

 ايست از صدها جوان زا
( به دو :-تم !..





 مى خواهند از روى جسدم بكند ند ومرا نابود كنند . فكر مى كنم دراين دنيا هر كسدنبال
 و آبوس شدهام .
راستى ،آيا من خرب خواهم شدء.. بسيادى از دوستان من كه دردوران جنكد




 در اينجا يِادداشتهاى دانشجوى زایو نى بِايان ميرسد . یزشك روانشناس معالج او هى نو يسه :
,اين بيهار راكه هنك.م عبود دسنخوث امواج رودخانه شده :ود، از آبكرفنه، به

 ساعت بيهوث روى آب ميافتد ... وقتى او رابه بيهارستان مى آورند ، دجار بيهارى دروانى
 خود دا ازفر از بنجره طبةه بالا، بهحباط بيمارستان فرو ميافكند . پرستاران مى كفتندك او هميشه خيال مى كرد مردم درفكر نجات خود هود هستند و جان او او بسراى هيجّكس ادزث ندارد . وقتى جسل او را برمى داشتند ، حتى يكاستخو ان سالم در بدن نداشت ...



 بداخل جنكل كه در دامنه درههای , كاكاياه قرار دارد، عقبنشينى مينهايد . دراين جنكل



 سر بازان آمريكائى است كهدست ازمقاوهت بردارند. سر كروهبان وو بستر، آمريكائى مينو يسد :




اها زایو نيها اينجنين نميكردند . اكرمردهاى داشتند ، برایاحترام وبرطبق سنتهــاى باستانى خويش فقط يك انكثت اورا جال ميكـيردند . اكرزخهى بدحالى داشنــد ، اورا مى كشتند . اكرزخمىهم ميتو انستحر كت كند ، دست برزخم خويش مى كذاشت ودرجنكا
نارِديد ميشد . .. ع

يك افسر زا
ريك تمصب ، يك نيروىجادوئى ، يك فكرعجيب ويك ايهان حيرت| نكيز ، سر بازان


 بدون سايرمواد غذائى ، دحار بيمارى برى دبرى شده بودند. اسهال آ نان را ديوا نهكرد دهو بود.







 كل آلود كه خوابيدن درون آن امكان نداشت .
 دارو نداشت . سر اسيههحر كت ميكرد وبهيكيك بيماران نظاره مىانفكند ـ كاراو او اين شده بو د

 كردها ند . جزشك در آ نجاحكم جالادرا بخود كرفنه بود . زيرا وقتىديد كان ان برترحماومنو اومتو جه
 كروهبان هفتتير بدستبدنبال يزشك درحر كت بو د دند وبيمار انبدحال راجا بابجاميكشتند. .. آنان بقول خود مجبور بهاينكاربودند . زيرا دارو نداشتند ، غذا نداشتند ووسيله حمل آنان را نيز نداشتند ...

 ، زيرا باافكندن اولين شعله فرياد ميزدند هروح شمادرصلح جاويدان باد برخى از بيمارانكه تاحدودى، ميتوا نستند حر كت كنند ، از جهــع سر بازان خارج

ميشدند ... آ نها ميخواستندآذو قه وجيره غذائى بكير ند . آرام وهصم ما ننديرز ناناسكيمو
 چنهانجنكل ميرفتند وآنقدر ميخو ا بيدند تامر كک بسر اغشان بيايد . آنان ناشناخهه ودر تنهائى اسفبارى ميْر دند .










 شبيخون آمر يكائيها ، درجنغكل آواره شديم ومن رسازراه رفتن بسيار، خو درا بهستستامدادى








 آذوgه ، هر كس نظبر انسانهاى ماقبل تاريخ بدنبال طعمهـایبود . مارهاى غير سمى بهتر ين وسهلالوصولتر ين غذاها بود . پوستشرا ميكندند وميبختند وميخوردند . افسرانىرا ديدم كه دست بهيك نوع شكارجالب زدهْ بودند .آنان با رولور روى موشهاى جنكلى تيراندازى كرده ،آنهارا كباب ميكـردند وميخوردند ... .
 ديكىانسانيت ازوجودشان رخت بر بسته بود ، تاآخرين دقايق مقاوهت ورزد ... ولى اين مقاومت تاكى مينوا نست دوام ریدا كند ؟



 با خود به دريا ميبرد وبه ساحل حرياى بيكران ، كريختهاند ، آنان ديكر همه چییز را ازدست دادهاند .





 آجودان اواز وراء حصير ها . ـواظبحر كات فرد فراندهاست . اوميداندكه هر كاه يك


 وشب برای بِيروزى او كوشيدهاست ، دوست دار دارند
 كو نههای اورا شستهاست . آجو دان دردل هيمكو يد : هاوه خداى من ، سر دارميخو اهد دست بهرهارا كيرى، بز ند . .. ، اين يكخود كشى باستانىاست .


 انجام دادهاند . Tجودان سر اسيمه بدرون كلبه ميخزد ودردحاليكه درمعابل اوزا نوزدهاست، فرياد ميز ند : سردار ، بكذار يد منامشب نزد شها بهانم.
رياماشيتا، لبخندى برلب ميراند وبالحنى آرام ومطهئن ميكويد :

 ود كر باره با نيروئى جديد ومردانىتازه نفسومصهم ، برآى نابودى دشمن باز كردم. خوراهو
مدكنم برويد ...

آجودان درحاليكه بريشانحال باز ميكردد ميكو يد : ولى سردار ، من شما را تنها

ويكىازنكهبانان زيرك ونيرومند خو:درا بهرياسدارى بير امون كلبه سردار ميكهارد. افكار واحساسات افسران زایو نى بهغليان در آمدهاست . طغيانى از احساساسات متضاد

 خودرا بكشيد . ما نميخوو اهيمآهر يكائيان شمارا اسير كنند وبا رفتار واعمال وحشيانهخود ، شهارا خوار سازند .
(ياماشيتا، درحالى كه همانعو نه آرامش خودرا حفظ نموده ، باسخ ميدهد : من بمقدار ماهمان :ريا ومرغان هوا افراد دشمن را كشتهام . اينك بايد باقيمانــــده
 نميكردم . اما اكرمن خـودردا بكثم ،كس ديكرى بايد اين مسئوليت را قبول كند . من نهيخواهم جوا نانى را كه بايد دكر كر باده سازهان يابند ، بدست سر نوشت بسماد م . منتصميم كرفتهام تالحظه بیروزی زنده بهانم

نطقى ميكويد :

- اينك بايد تحرك عهومهى آغاز شود. اينك بايد هر كس بر ای نجات وطنوسر بلندى
من جان خودرا فدا نهايد .


 منفجر مى گـردند . درياسالار دترائو كا، فرمانده نيروى هوائى وابسته بهناو كان زاين در فيلىيين مينويسد :
' بر تـرى فنى آمر يكا ، مهارت تير اندازان ضد هوائىو كثرت تورْهای ضد هو اءُـى

 مينوا نستيم دشن را اذياى در آوريم؟. . باوضع فعلىهيجكو نه پروازى امكان نداشت. بقول

 باز كردد . بس از مطالهه بسيار ، تاكتيك جديدى ابداع كرديمكه تاكتيك , كمانه كردنه لقبكرفت .
 جهش ميكند وروىآبها ميلغزد و بهدفاصابت مينمايد . ما دراواواخرماه اور اوت هوا ايمهاهائى


 روى كشتى بيرواز درآيد ، وخطر اصابت كلولهمإى ضل هوائى آنر! نهديدكند ، ازدر را بهدف بكو بد .
دراين طر يعه بهب بعدازجند جهش روى آب ، به ناوهــاى دشمن ميخـودد وآنها را
 آسيب ، عيوب خودرا مرمت ميكردند و دكر باره آماده نبر دهميشدند . خلبا نان اسكاردان , بيرواز درمى آور ند ، باسرعت ودوت قإلاطهينانى ، ناو كانآمريكا را بهباران ميكردند.
 اندوهىعميق برقلب فرعاندهان زاپو نى سايه افكنده امت .
 سر باز و بهر افسرى ميرسد ، ميكويد دازاين يس دلاورى بايد جبر ان برترى فنى رير يف را





 بايعاه , كالارك، كرد مى آورد واينینين برايشان رـخن آغاز ميكند .
 اينكه از نيروى اخلاقى و روحبه شَجاعانه افراد خود ام استفاده كند . من ميدانم كه همه سر بازان زإنى با اين صلاح غير قابل شكست ، هجهز هستند . آرى با با اين نيروى روحى
 خلبا نان زاينى كه درطول Y Y ساعت ز

 بدرستى درك نكردهاند
 هوا نو ددى برتن كردهاست وسيكارى بر گوشه لب دارد ، از از يكايك دوستان صميمى خو يش در गِايكاه هوائى كلارك خد
اين عمل او برای ديكى ان شكفت آور است اوحرا ايذكو نه كرم وصميمانه ازدوستان

خو يش وداع ميكند ؟ خلبا نان سردر كوث هم مينهند وTآهسته زمزهه ميكنند كه > بهدريادار


 اقيانو
 در يادارييشايشش هروازميكرد وماميبايسنى درروى هدف ازهمجدا شده ، هر يك ناوىیراهدف


وحشت شدم . آيا هوا يبهاى اودجار نیص فنى شده ؟
 ديدم هدفى دارد . اين هدف يك ناوعظيم هوا يیما بر آمر يكائى بود . تفنكداران آمر يكامُى
 چحر خانيدند ودرزمانى كو تاه ، شليكدهها تو ب ضدهوائى چوندعد وبرق بلرزه افكند .
هوايبماى دريادار درست درموازات زاوهوا آيمابر قرارگرگفته بود . من ازاين عهل متهورانه دريادارغرق درشاكفتى شدم . اوميخواست بهبرا ازفاصله نزديك روا اما فاصلهآن ، ازفاصله بر تاب يكبـب ، نيز كهترشدر . .





 هو ايبهاى خودرا بهناوعظيم هو آيما بر آمر يكائى زده ، آنرا منفجرساخته بود . .

 وقطر ات اشك كو نههاى ايشان را شستشوداده است . آزان ندينوا نند قصه مرك حيرت| انكيز دريادار رافراموث كنند . واينك ميفهمندكه مقصودفرمانده ازبيان اين حرفها جهاهودهاست . اكنون مينوانند معناى اينجهله رابر ای خو: تفسير كنند : , بااين نيروى روحى مقاومت
 اين آغازحهاسهاى است عظيم. ازاين بس تاريخ زابون نام قهرمانانى داخواهدنوشت





 ساخت .














وتار يخى كثتـ اــت .
 آنان را برای انجام يكمام




 زبدهتر ين نفرات نيروى هوائى را تشكيل ميدهند .
 اين خلبانان بايد هدف و يكهو ايمهـا ، براى يكناو، را د دبال كنند . بايد بابى باكى تهام

هوا بِيهاهاى خود را بهنـاوهاى آمريكا بكو بند و بامرك خود يك ودم زابن رابهيبروزى نزديكتر ساز ند .
دريا سالارد اونيشى ه درحاليكه باديد كان اشكبار در مقابل كروه خلبانان پايكاه كلارك ايستاده است ، اينخنين سخن آغازميكند : (جناك دروضع مو جود باروش معهود، بمرك بيفايده سر بازان مامنتهى ميشود .جون رجحان نبروى حريفبرماقطلعى است آ آجه ازاين پٍسبرای يكفرماندهاههيت دارد ،اينست


سخنان كير ای , اونيشى ، تاثير عهيقى درروح و جان هوا نوردان زُانو نى ميبخشد و
 شما را درككردهايم . من ازشها درخواست دادم افتخار انجام اينكار رابمن بسهاريد .
 رماموريت بدون باز كثت، راانجام دهند . هر روز برتعداداين داوطلبان افزوده ميشود . درياسالارداو نيشى، درسنادارتش زاوندارارای منزلت خاصى است . وازهمين روطرحاو
 آرزومند بهدنتر كار >اونيشى، سرازير مىشود . و او از خلبانان داوطلبكه آماده كوفتن هو إيهاهای خود ، ، بهكشتىهای دشهن هستند ، كروهى بنام نيروى , كامى كازه، ميسازد . معناى اينلغت „طوفانآسهانى، است وبحق چون طوفانآسهانى درTينده نزديك ، ناو كان

 Tآموزڭكاههاى خلمبانى بفر اكرفتن فنون ورموزخلبانى مییردازند وبهجر كه خلبانانخودـ

كش هيثيبو ندند .
اينك كروههاى ديكرى نيز سازمان ياهتهاند . هر كدام ازاين كرودههاى خود كش .
 اين اسامى را درياسالار داو نيشى، كه طبع شاعرى دارد ، ازيك قطعه شعر كه شاعر رُاْو نى
 رهر كاه از تو بیر سندكه روح جاودانى زایو نى یییت
كبالا بماند ، در بر تواشعه خورشيد بامدادى .

קاك ، صاف وبا عطرى خيالا نكيز .. . آرى ، روى هديناصل بوده استكه دومين
خلبان خود كش ، ستوان ,اتازه هوایيهاى سحر آميز خود را , كل كیلاسه نام زهاد
 خودكش . يعنى , كاميكازْههمـكام است . ازهمين روهلت زاصون باو بدرد كاميكازه، لقبداده














 بهرطريق وتآخرين نفر بدون عقبن نشينى وفادارارمانديم يك خبر نكار بنام ماومىهكه بسازجنك با خانواده صدها خلبان مرك تهاس كرفته ، مينويسد :








 بدستآوردن افتخار، ، حتى برای چیندساء

 آ آنان يو ند زناشو ئى هى بستند .




 آ T ها عشق ميورذيدند، بااينحال هصلححت وطن رابرعشق تر جيع داده ، آنانرا بها نجامماموريت a. تشو يق ميكرد ند وغمجدائى وشود بختى راتحمل مى نهودن اند




 عشقى عميق دردل دخترى زيباودلفريب مى كذاردند دختران نام اين كروه راه نسيمخدائى،

 است اسه عشق بهفدا كارى بخاطرميهن رادردل جوا نان برومندكشورميافكند . روزا وزاكاكتبر فرا ميرصد. درياسالارداونيشى، بر كزيدههوا نوردان مرك، درمقابل نخستين كروهخو دكشى كه عازم جبهههستند ، چنیین سخن آغازمينهايد :

 آورد . كارى كه شها انجام ميدهيد ، اثرعهيقى درقلب زا




 خلبا;انخود كش ديكر آماده حر كتشدهاند . شبقبلازحر كت، جامههای هوا نوردى





 ح. كت نواخته ميشود ، دواندوان وهوراكثشان بسوى هوا إيماهاى يكّمو توره خو يشميدوند تابِرواز بسوى ماموديت بدون باز كشت رآغاز نهايند . برای هريك ازآنها داستانى نا كوار




آنان رانقل ميكنيم :
(يو كيو - سكىه جوانى بود بلند بالا. باموهاى صاف سياه. مهر بان وبر عطـو وفت



 تر ك كفت ودر
 كرداين باكت را بدست زنش بسبارد. هوا بيمهاى او برفراز اقيانوس بِيرواز آمدودرساءت
 فقط ه دقيقه فرصت فكك كـردن داشت . عكس زنش را ازاجيبش بيرون آورده ، نكاهــى


 برای زنش برد. وقتى هدسر >يو كيو هدر باكت راكشود ، يكحلقه مـوى سياه درون آن ديد. اين يادگار شوهرش بو د. يكحاريله موى سياه ازسر شوهرث . آنرا بوئيد و بوسيد و
 سياه افتخار ميكرد وآنرا حون كنجينهاى .كر انبها ميداشت. زيرا صاحب آنبز را كترين

سر كنشت دوم از ستوان هوائى رماساهيزا_ ادموراه استى. او دانشجو
 بست وازاو صاحب دخترى شد . امـا روز روز بعد ازتولد فرزند بود كـه اورا به خدمت رون نظام فرا خواندند واينك هجبود بود زن وفرزند را ترك كند وبراى نجات زابن ازورطه زابو دى فدا كارى نهايد . او قبل از حركت بسوى جبهه ، فرصت نيافت حتى جهره دختر كو چك خود دا بييند . امادرحاليكه بالباس نظامى درون كاميون نشسته وعازم جبهه بود ، نامهاى برای خانواده خود نوشت واز آنان خواست تانام دخترش را رموتو كوه بكذارند . آنكاه

نامه زيبا وبر احساس ديُعى برای دخترش نوشت واز هدسرش تقاضا كرد كـهـ اين نامه را بس از Tiكه دخترث بسن بلوغ رميد ، باو بدهند . اين نامه كه محتوى آن بسياد بر احساس ، لطبف، شاءرانه ودرعين حال تاثر انكيز است اين حنين آغاز ميشود : - هنعاميكه تو بزرك شدى ، از مامان واز خيلى ها خواهى خواست تاازمن برايت حرف، بز ند .
ـ اين من بودمكه نامتورا انتخاب كردم . زيرا تودختر دوست داشتنى وفهميدهاى بـودی، .
 خواهى آهد وTانزمان مرا دراءهاق قلب خود خواهى يافت - تو تنهااميد و آرزوى پدر بزرك ومادر بزرك هستى••نبايد ازغيبت من احساس دلتنكى كنى . زيرامن هم دلننك نيسنم ــ عروسكى را كـه هنكام تولد برايت خريدم ، اينك درون كنّ بين هوا ايبهاى خود دادم . دراينصورت احساس مبكنم كه توتا ابديت دريمش من ميباشى مادر ستو انرادموراه ميكويد : وقتى یسرم ميخواست برواز كند ، تلفنى بامن صحبت كرد. اوميخواست ص.


 ميتو انستم (موتو كوه ى كو چولو را بصدا درآورم . دراين ميان ناكهان دخترك كو كو كولو شروع به كر يه كرد . با خوشحالى فر ياد زدم . كوشكن . .. صداى كر يه هو تو كو ... آيا ميشنوى ؟
(موتو كوه را مقابل كوشى تلفن كرفنم ودقايقى جند صدایى كريه او توام باه بكوث هیرسيد وقتى گوشى را برداشتم ، یسرم كريه كنان كفت : اوه مادر، حالا|حساى

 زيبا وجالب خلبانان خود كش رابزتن كرده است ، بسوى هواييماى خود ميشتابد . اودر

 خود را عنهورانه بريك رزمناو آمريكاءّى ميكو بد و آنرا نابود ميسازد . اينك سالها از از

 ميخواند . هرسال هنكام بهاروْائيز ، زمانيكه مراسمى درمعبد ريازو كو نى، بِا ميشود ،

او آرام و غهكين ، ولى با افتخاد در اين مراسم شر كت ميكند ودر مةا بل بناى ياد بود















و مادرث در باسخ او اين قطهه ثعر زيبا وجالب را ميسرايد و به فرذند ميدهد :

 , جرا اذرآن شكايت ميكنى \& ..

دجارميكند . او نيز اين كفتكو تاثرا نكيزدا كامل ميكند :








 شد. خلبا اان جوان ميهير ند . خرا بايد فرماندهان عالى كه سن بيشترى دارند ، زنـهده

بماند ؟ اين عدالت نيست . اين تساوى نيست . يك فرمانده بی باك زاهو نى كـهـ سر كرد وابسته به نيروى هوائى ناو كان زاينى است ، باهوا ابيماى دو مو توده خودا


( نسيم خدائى،مينويسد :

ربه خلبانان كاميكازهـه










يك دريا سالار زایو نى هوسوم بـه , او گاكى ه در لحظات آخر بـا هـا هوا إيهاى خود بجانب ه اوكيناوا ه برواز مى كند ودر آنجا هو آيماى خو يش رابه يك ناوعظيم آمر يكائى ميكو بـه .
اين دريا سالار رير قبل از حر كت ناههاى خطاب به كاميكازه های هرك مينويسد : متن نامه اواين چحنين است :
هاگرخلبانان نتواسته| ند تهام دشهن را نابود سازند وامْر اتو ریى را از شكست نجات



 وامیر اتودى عظيمى بساذندكه قوه روحى آن غبر قابل فنح باشد . و امهر اتور آن جاودان بهانــ ....


 لوزون وليت Y


عدهاى از اهالى بر اك را بجرم تّل ها يدرين بدار آويختهاند
 حهاسه تاثر انكيز و اعحاب آور كاهيكازه ، در سالهاى آخر جنك الهام بخش سر بازان
 برترين نسلهاست يعنى نثاد رًاوو نى ، جانبازى وفداكارى آغاز ميكنند .


آمر يکا عوض خواهد كرد .
اينك رُاين ، حال محتضرتيره روزى راداردكهآخرين دقايت عمر خو يش را سیرى ميكند . بباى زندهماندن بهروسیلاى متوسل ميشود . حال غريقى را داردكه دست خود رابسوى هر تخته هِارهای دراز ميكند . حال كوه نوددى رادارد كه ازو حشت سقوط ، دست جسو هر بو ته وعلف هرزهای درازهى كند . .
كوئى ديكر اقبال ازاو روى كردان شده و در چندماهآتيه ، مرك وشور بخختى ههدم مردعانش خواهد بود . اين نـامه يك شاعر جوان آمريكائى است . اودراثر كلوله بشدت زخمى شده و خو يشتن دادرون يك خندق یراز كل ولاى درساحل دريامخفى داشته است. او

 ههـ كر يخته| ند واوحهل وهشت ساعت است كه تنهایتنها درونآن كو دال چرازآب ولجن با مرك دست ویْنجه نر م مى كند رُاهو نیها اورا بجساب مرد كان كذارده ، ازروى جسدنيمه جانش كذاشته|ند . امااو درواپسين لحظات حيات ، زمانى كه Tخرين روزعمرث دركرانه دريا غروب ميكردهاین اشعارتاثر انكيزدا براى رُاین وخودش سروده است. اشعار ، اواين چنین آغازميشود : رآفناب تابان دردل دريا غروب مى كنه . .
وآفتاب عمرمن نيز بدنبال آن خاموش ميكر دد .
دراين دردِای خروشان ههه چیيز هحو و نابو د ميـكردد .


و نيز آفتاب تابان مظهر زاین •
كه خانمانهای ما را بياد داد وزندكى ها رابسوى مركو نيستى كشانيد.. اينك بهاين شاعر ومردانى كه دوش بدوش او ، ميان جنکلهها وباطلوقها جنگيدهاند، الهام شده است كه إيان عهرزاین فرارسيده است. حقيقت همين است . از اوايل هاه مارس جو انان نيرومند آمر يكائى كه شو روطن هرستىقلبشان را بهار تعاث انداخته است ، دستهدسنه لباس نظاهى بر تزمى كنند ولشكر غظيم تفنـكداران دريائى ايالات هنحده را بو جودمى آور ند.


بجانب اقيانوسآرام آماده ميكند . اين نيروTآر ين ضر به را بريِكر نيمه حان زاین وارد خو اهد ساخت .

 ازافسر ان عالىدتبه ستادارتش آمر يكا ، كسى ازآن باخبر نيست . البتهتمامى اين افسر انيني نهىدانتد مقصداصلى كجاست . آنان مختصر اميدانندكه واحدهاى اين لشكر بايد در امنداد



 كشت . سرداران عالير تبه نبروى زمينى ونيروى دريائى آمر يكا درواشنكنن بهـ بحثومجاديادله

 نخواهد ماند .
امها مهمتر ين نتطه براى فرودآوردن اين سر نيزه مر كزا كجا خواهد بود
 , كاكتوس، ميكذارنه . .
فقط תروزولته رياست جمهور ، (i) كس، منشى مخصوص ودرياسالارد نيمتيز ه، فرمانده جديدناو كانTآميكا وحندز نرال عالى تبه ديكر ازاين نقشه عظيم اطلاع دار دد . شايدفقط
 فقط T نان ازايندازاطلاع دارندكه نمطهآتىجنك جزاير , كوادال كازال، و„ميدوى،خواهد
 زاين زير بارصنكين جنك خهيده مى كردده گوادال كانال ، هنوزآ نانكه خاطره تلخ جنك
 , كوادال كاناله بينولهمرك وبدبختى ونكبت بود . قبر جوا زان سلحششور آمر يكابود. كورستانآرزوهایى صدعا خو انواده Tامر يكائى بود . منفور و زشت بود . زمانى كه آمر يKK

 نمى كنجد . .

 ووحشت شهر تو كيو هاينخت زاين رانيزمورد حمله قراردهد . راه بسيار دوراستواقيانوس









 باذكثت هو ابيماهاى خودرا بدناوهاى زابو نى بز نند ، با زنده زنده در كام اقيا نوس غرت كردند .


 كنشته ميكويد :




 بزودى اين نقشه عجيب وحيرت آورجنكا




 بدين ترتيبروحيه همت زاير ن رادر رادجار تز لز لز لمينمايند.






| انكيز ترين صحنه جنك است .
درطول شش ماه نبرد هوا ریِماها دسته دسته بر آب مينشستند وسر نشينان توسط كروه نجات از كام اقيانوس رهائى مبيافتند . اماسر نوشت هـهـ T نان رهائى وزند كى دو باره نبود . بسيارى ازهوایيهاها در Tب سقوط كرده . باسر نشينان خود بكام اقيانوس ميرفتند . بر خیى در اثر عدمكنترل ، بابدنه زير دريائى تصادمكرده ، نـابود ميشدند ، درآن مبان داستان

 برای بمباران شهرهاى زآيون بشتابد.




 ميسازند كه قادر ند در اوج آسمان بوسيله لو لههاى مخدوصى بنز ين بههوا إيماهاى ديـك,


 ميكير ند تازيردريائىهاى نجاتآمر يـا راازكار بازدار تلخترين حوادث جنك درذير اقيانوسآرام بوجود مى آيد. مبارزين زيردريا، حالانسانهاى
 مبهم و نامعلوم است وهيجچكدام زميدا نند كه قر بانى اين ستيزه جوئى كداميك خو اهو اهند بود.



 ازمغروقين دحم نمى كننه . زيرا هىدانند هوانوردان كه دردرياها اوتادهاند ، از بهباران
 زير آواروT
ناخدا ( بريانه فرمانهه يكزير دريائى آمريكانى مينويسه :


 مخربآ نان جی وراست از كنار كوشهان مو, كذشت . يسازاختراع رادار بنوسط انكليسها،




 نهىتوانستند بهاعهاقآب بيايند . ساختهان بدنه آنها ضعيف بود و فشار زيادآب را تحهل نمى
ازهمين روبا استفاده ازاين هسئله مابه اعهاق دريا يناه بردهو بانتظار نشستيم..روزها سِرى ميشد . دستكاه رادار وجود زير دريائىها وكشتىهای مختلفى را برسطحآب نشان




 جنكيده بودزد ، درمورد زنان جزانر اير وزنان بوهى واسير • دست باعهال وحشيانه وغير انسانى هيزدند .


 بود . آنـان هميشه ميكفتند كهآرزو دارند اين جنك لعنتى بايــان بذيرد ويساز باز كشت بهوطن ، باهم ازدواجكنند.
قوا نين جنكى اجازه نميدادآ نان بهم نزییی شو ند . ولى در در در آن ساعات تلخ وتاريك
 رادوارده باصرار فراوان ، درحضورءن وقاضى عسكرذيردريائى بهعقدهم درآمده ، ريو ند


 كه ازديده افشانده بودم ، عكسزن وفرزذدم راكه روى ميزقرارداشت خيس كرده بودند ،


فراوان ، درهمان عهق بحر كت در آورم وازحدود فعاليت وتيردس دشهن بكريزم .. واين
 و كودالهای دريائى زِياد بود . اما دقت ما ودستکاه رادار ، باضافه فدا كارى افرادى كهدر
 قرين ساخت .
زمانى كه بسازطى فرسنكها احساسكردم سو خت بِايان رسيده بزودى خفـكى همه ما را از پاى خواهد انداخت ، بهسطح آب آمدم ونخست ازوراء لوله ديده بانى بششناسائى اقيا نوس یرداختم
ما بدنقطه ناشناخته وعجيبى پاى كذارده بوديم . بهجزايرى كه حتى نامآنها را نيز نشنيده بوديم درآن جزيره , بهلو كرفتيم وروزهاى بسيار ، بانار كبل وموزجنكلى سد جوع
 -ما نجات يافته بوديم
بدينسان هرزير دريائى آمر يكائى دیار سر نوشتى شکفت ميشود . در يسيت و جهارم اكتبردرTبهاى ه فيلبيِن ه بزر كترين جنك ميان ناو كان دوطرفآغاز ميشود . فرمانده
 ميسازند ، فراوان است . دكر باره حهاسه و كاميكازهههـای دريائى زنده ميشود . ناوها


 دست ميبرد واز آ نجا كروههاى نجات بياريشانميشتابند . زيردريائىهاى زُاْو نى كه نميتوا نند اردرهاث خوردا بههدف بكو بند ، ديوانه وار خود را بهكشتىهاى آمريكائىميز نند و بـا نابودى خود ،T نان رانيزغرق ميسازند . امافدا كارى تاجه مدت ميتواند ادامه داشته باشدء


 زميآور ند .
 تبليغات زاین آكهى ميدهدكه هردانشهندى موفق بهساختن بنز ين ونفت مصنوعى كردد ،
امهر اتوربزر كترين افتخارات را نصيبش خواهدكرد .
 مخصوصىهيشو ندكه مواد اصليش اسانس حاصله ازدرخت كاج است ـ اما هر لينرازاينسو خت

ده برابرسوختهاى معمولى خرج برميدارد واقتصاد زایون هر كز اجازه چینین ولخرجى هائى رانخوا اهد داد.
 انكليس هشنول پيكار با آلمان نازى است ، او ه مو نتباتن ، فرمانده ناو كان انكلمس در اقيا نوس كبيردابهاين منطةه كسيل ميدارد. وهماو است كه باايراد سخنر انى هاكههيجان| نكيز
 رليدى مو نتباتنه اززخميان وبيماران استهالت مى كند ودردنباله تقاضاى اوست كه هزاران زن انكليسى درحالى كه جامهُ برستارى برتن كرده ، زشان نيروى دريائى را برسينهزدهاند
 وضع كاملا د كر كون شده است . دراينموقميت حساس است كه بايدآمر يكا سر نيزه خودرا بر كوادال كانال وارد سازد
״ريجارتر كاسكيسه در كتاب خودمعروف بهنبردر كوادال طناله مينويسد :
 كوفته دراطاق خود مشغول استراحت بودمكه نا كهان يكى از دوستان نزدمن آمد وخبر هيجان|نكيزى آورد . اوخبر دادكه بزودى , كروْضر بته حر كتكرده ، در جائى بهخشكى „باده خواهدشه. بزودى خود رابهدفتردرياسالار > نيهيتزه فرمانده ناو كان آمريكادسانيدم
 حر كت بجانب هدف بود . نام دمزاين كروه برج ديده بانى خوانده ميشد . سوار برناو
 اين زاوءظيم يسازذروزها راه يِمائى ، بهجزيره زيبائى دردرياى جنوب رسيد. نام آن رفو كوالوناه بود . در نزديكى اين جزيره هنـكاميكه برعرشه ايستاده ساحل رد را تماشا




 منجاق شده بود. كشيش ارتش شروع بهمو عظهكرد . او روحيه سر بازان راتقويت ميكرد و آنان را بفدا كارى وجانبازى دعوت مينمود. تفنكدار ان دربايان مراسمدصنه جمعىبآوائى آرام وحزين سرودمذهبى خواندندوهر كدام بخاطر كذشتهخود وخانواده خود، قطر•اشكى فروافشاندند ..
بدين ترتيب جوانان آمريK تلاث عظيمى دا بخاطر نجات وطن و رهائى مبارذين آمريكائى كه دردام زايو نىها افتادهاند ،Tآاز هينمايند . شبانكاه درحاليكه باصدائىآرام،
 فرمانده عمليات مخصوص رِباده شدن نيروهاى تفنكدار ، ضهن يكسخنرانى كوتاه بهاهميت

رماگمان ميكنيم كه اسنحكامامات زا
 كردهاند . مابايد دراين نمطه بها كارخور
سرهنكدماكسول، فرمانده كردان مامورحمله ، درهمانروز ، فرماندهان حمله رادر
 تبديل شده است ،كردآورده این حینین ميكويد : , كارمشكلى دريش است. بايد ازرودخانها علفهاى بلند بكذديم با اينهمه كارى است شدنى وبايد انجام شود . برماست كه راه را را باز

 باشد . امابدا نيدك هم اكنون نزديك بهنيهى ازمردم جهان نكران ما هستند ، ازيايمردى مادوراست
امريكائيان كارهاى خود راروى نقَشه و بانظم وترتيب خاصى انجام ميدهند شُامعاهان بيام پلى هر تفنكدار دريائى درحالـيكه زيرديزش باران نشسته وخود دا بروى بلى كيى خمكردهاست
 ر حمله آينده درناحيه كوادال كا نال ، آخرين تجاوزمابردشهناست . بدنبال آن نيروى زمينى واردميدانهاى كشورزاين خواهد شد . برای اين نخستين حمله مارابر كزيدها ندتا




 رابهدشهن تحميل خواهيمكرد . دشهن سرسخت وحمله كراست ، اما سرسختى وحيله كرى
 ساعتحمله فر اميرسد. تفنكداران ازيكديك, وداعميكنند وهر كدام آخريننامهاهماى
 دارد . آنان نبردوحشتناكى رادرسر اسر اين راه یرخطر كه درهر كوشه و كنار آنيكزا إو نى سخت سر نهفنهاست ، آغازميكنند


 ميكير ند .






 ميكشند
دولتآمر يكآرامكاه باشكوهى بيادبودآنان بناهيسازد . اما ديكران نيز دين دستكى









 ضامن
حامل اين فدا كارى مرك او و مرك هـر هـت تن رْايو نى است ـ ـ مدال افتخار كنكره
 كردهاندكه فقط يك حفره برای تيراندازى دارد ـ ه فتط از راه اين حفره اس استكه ميتوان


 ميكند . اونيز باسقف بهآسمان برتاب ميشود . هيجان ، هيجان بيثنر، وديوا نكى،دديوانكى فراوا تتر بدنبال دارد .

سر كرد , بيلىه هوانورد بر جسنه Tمريكأُى و قهرمان نبرد , كوادال كاناله در حاليكه هوإيمايش بيك مسلسل سنغين مجهز است ، درسراسر , كوادال كاناله بهگردش
 اردو كاه دشمن ، به ناوهاى جنكى دشمن ، ياستون هاى پياده نظام دشهن برخور بارد ميكند

 سر كرد > بيلى، بى آنكه خود ازمرك بهراسد ، به اين عهل حبرت انكيز مبادرت ميورزد
 وجهش بدرون باطلاقى فرو ميافتد . نيههاى ازبدن او ميسوزد . صورتش دراثر سو تغيير شكل مييابد وحهرهاى بس وحشتناك يِدا ميكند ... بعد او درحاليكه صورت خودرا

 باره آنرا در اوج آسدان هاى , كوادال كاناله به جولان درميآورد . او سه روز قبلاز مرك خويشباخنده بهدوستا نش ميكو يد: فرصتهانى زندكى كما نند دختر كان لو ند وحشىا ند . اكر انسان بخواهد زنده بهاند ، بايد اين دختر كان زيبا ووحشع را بشناسد و بدا بداند كه چچكو نه بايد آنها را بكار زندكى بز ند . واى بردوزى كه دختر كان ازانسان بكريز ند.



 خود ساخته بود ، زير وزبر كند. او سی شاخه ديناهيت را بهم ميبست وبعد در زير آتش

 را معجاور سنكى قرار داده ، فتبله اث را آتش ميكيد وسيس باسرعت باز ميكشت . دراثر انفجار ديناميتسنكرزيـوروميشد وهر كهدر آن بود ، ميسو خت . بكىات در موقع باز كشت بو سيله زابو نىهاتير خورد . ولى اومهارت وجابكى خاصى داشت وهيحيك ازتيرهاى دشمن
 داشت ، هصرف نمود وبلافاصله بازور وجبر اورا به بيمارسنان منطههای بردند . زير اهر دو


 دستكاهشرا درنزديكى يكىاز سنكرهاى دشرi اهنحان ميكرد ، ا انمجاد شديدى رخ داد و
 ضر ؛ه ناشى ازاين انفجار ، سقف ابن سنكردا صدهامتر بهآسهان برتابكر آرده بود .

 آمرزث روحش دءاكردند .


 اما ازس:ك و كلوخ وديلم براى دفاعاستفاده هى كنند . سروان رستالينكرى هی مى نويسه:

 با ديلم بهتازكهايوورث برده ، با فرو بردن ديلم درميان حرخ وز وزنجبر تانكها آنهاراازكار




شود ، بايك هسلسل دستى بيست وسه تنازآنان را بهخاك هلالك افكند....

 ايناطاعيهه بهاطلاع آنان دسيد :
درساعت شانز دهو بيستوبنج دقيفه امروزدشهن در كوادال كانال شكست قطعى خورد ور و
 كه ششماه تهامخون ريخت . تباهىوسيهروزى آورد . اعصاب را درهمكوفت وبهيك مسابقه دلِيانه بيشنر شباهت داشت ...
آمر يكائيان درهوا وزمين هزاروششصدكشته دادند . هز اران تنديكرزخمىشد ند.در ريوزارهاى دريائىدوهز ارتمنكدارازميان رفت ...
 منكوتكردن باقيمانده سياهيان رُامن بود كه كم كم مهكن بود قدرت بكير ند . سربازانى

 در Tمر يكائيان داشت . زيرا بهافسانه دليرى وشكست زا يذيرى مردان زاويو نى خطبطلانكشيد.

ومتّدهه نبرد ديكرى بودكه جزيرهبهجز يره ادامه يافت وآمريKا را بهتو كيو وازآنجا به ـ -بروزى رسانيل ...
 به زإن بر كردند واز مرزهاى مهلكتخود مواظبت كنند ، ك: : :

 بسوى جزا يرسليمان روا انهخواهند شد تا نبردهایى آنجا را يكسره كنند .



 اراده ما وپيشرفت مداومT نان بسوى تو كيـو ، اينهمه يادبودهاى مرده و زنده همان نتطه

 سراسرميدانهاى جناكخاوردور بجشم مى خودد . بوى كوشتهاى سو خته ، بدنهاى باد كرده واحشاء متعفن هرعكا





 ازآن قواى عظيم در يائىوهوانی ، جزهند رزمناو ناو نيمشكسته ، يا هو ايیمـاى اسقاط و


 بيرواز نيستند . زيرا آنها نيز بنزين كافى ندار ند . ايناك مردم دنيا با شكفتى از يكديكر ميبر سند : سر نوشت زامون جه امخوا هد شد ؟.


 جزيره >ايووجيماه به مقاومت هرداختی|ند . اين دو نقطه آخرين نقَطه مقاومت زایناست .


به مقاومت افسانهاى شهر استالينكراد شباهت دارد . ولى زمان اين مقاومت كوتاه الهت . فرمانده عمليات درياسالار קايوا باحیىه است . اوقبلاز هياده شدن نيروهاى هعا آرتوره در اين شهر ، دست به اقدامات سريع و حبرت| نكيزى هيز ند . خطاب به فرهاندهان فر ياد مىزنـد :
ـ ما وسيلهاى براى دفاع زمينى نداريم . مهمات و تجهيزات كشثىها را به شهى
انتمال دهيد .
بدنبال فرمان او يكىديـكى ازحيرتا نكيزتر ين اعهال جناك بو قو ع مى ميو ندد . صدها
 مدارس و بيمارستانها ، تبديل بهقلاع مستحكمى شدكه درون آن ملوانان كرسنه وبى لباع زایو نی می كوشيدندآ خرين تلاث
 با تفتك ، كروهى با سرنيزه و كروهى با وسايل عادى ، بيل و كلنك و ديلم در انتظار

دشمن بودند :
رازامولفه خبر نكارانكليسى مى نو يسد :




 بو قو ع یيو مت اعمال كروهى
 در امان نهاندند . اين عده اذ ملوانان دختر ان و زنان ران هيش چششم كسان آ نها بیى آبرو
مى كردند ...

كاه وتتى بهادران بجهدار ميرسيدند ، دستباعهالى ميزدندكه وقط مفولـها و ور برها

 اجحاف وبيداد كرىقرار مى كرفتند . در كليساى هسا نتو دومنيكوه بيستو بنج زن سفيدهوست

 دخترى رو بروشده بود ، فر ياد ميزد . جهه فايده ... آمر يكأىها نزديك شدهاند ... وقتى

بيايند ، همهباهم خواهيم مرد. اينملوان پون نمىتوانست دختردا راضى بعمل جنسىكند، اورا بإينجههاى پليدخود خفه زمود .
زایو نىها بنز يُ-ن درون زندان شهرديختند وآنجـارا بهآتش كشيدند . بسيار بودند

 ازاين بالایخانها نسوزدرامان زهاندند. زيرادر مر كزشهرهب نفردر لهاس روحانيتباسر نيزه سوراخ سوراخخ شدند ...
رمكآرتوره درابتدا نیى خواست نيروى خودرا صرف تصرف شهر مانيله كند. زيرا آنىا از لحاظ سوقالجيشى بـااهميت تشخيص نمىداد . اما داستــان شرارتهاى ملوان انان زامو نى ، آمر يكائيان را بر آن داشت تادراشغال اين شهر كهرهمت ببندند . وحنين كرد ند.... جنك وحشتناكىدر كرفت . توبهاى دريائى بسيارىازتانك وكاميونها را ازكار ا انداخت .



 روزجنك هداوم ، عمارت وزارت دارائى را اشغال كردند . اينك عمارات شهرشباهت !هـ كشتىهائىداشت كه درجاى خود ثابتبودند ، امابا توبهاى دريائى يكديكرداهيكو بيدند.
 معدن تودرتو • . 4 بيماد هحتضر تحت درمان قرارداشتند . زخهى هارا روي، وا كنهائى كه
 زخمىهارا روى زمبن مرطوب وكل آلـو د معاينه مى كرد ند . صداهاى كوشخراث وا وبوى
 مك مكرتود پساز دادن . . . اكشته و . . . . ز زخهى هوفق بهاشغال شهرشد . فرمانده
 بودند ، مرد وما نيل نيز بتصرف رمكا آرتوره در آمد .

 داستان فداكارى سر بازانآمر يكائى بهحماسشها يويوست ... (جوـ روز نتاا، عكاى وخبر نكار معروفآمريكائى درجبهه , ايوو جيما ، ايننبرد تاريخى را اينسان نقلمى كند . ( جزير• ايووجيما ، كه جهانيان آنى آ دز
 جزيره درنقّهاى دور افتاده درقلب اقيانو آرام قر اردارد . فاصله آن تــاتو كيو مر كز
 غيرمدكن است . ذيرا ديكرسوخت هوا ایيماها براى اين هروازطولانى كافى نيست ،ازطرفى





 امريK فقط يك راه دارد .
فرستادن تفنكداراندريائى بو سيله قايقهاى جنكى. اين اين قايقها بعلت تحركوا
 امان بمانند . حر كت زيك زاك ، ــك شيوه جديدوعالى براى خالاصى ازآتشباردشمناست.

 درساحل هايووجيماه آتش مسلسلها بروى تفنكداران كشوده ميشود واز . . . . . .
 رنكين ميشود . اما بيشروى باقى مانده تفنكداران ادامه دارد . . در بيستم فوريه ساعت هشت وسى دقيقه بيشروى بجانب خندقها وسا وسنكرها آنا آزازميشود
 آنان وصف نـايذير است . وقتى بـكى مىافتد ، ديكرى بیاى ميخيزد وتغناك اورا برداشته

 درساعت يازده صبح روز بعد ، ه سر باز خود را با بهقله تَهایى كه دروسط جزيره قر اردارد .

 يريروزى امر يكا شناختهميشو ند . ازروى اين عكس برارزث وزي وزياى تاريخى ، مجسمهایاز بر نز بهوزن . . ا تنساخته و در ميدانى كه بياد بود فدائيان ه ايووجيماه ساخته شده است
 برذبانراند. جهله اواينست : دشجاعت يك قهرمان ، پيروزى حقيقى يك اجتماع را .بنيان ميكذارد . م
اينك كآَخر ين درُدفاءى زایون درهم شكسته است ، لحظهآن فرا رسيده تانيروهاى امريكائى ومتفقين ، درخاك زایْن پياده شو ند . بزودى جلسه مشاورهاى درستاد فرماندهى

كل نيروهاى متققيندر خاور دور پيا میشود وفرهاندهان عاليقدر تصميم مى كي, نددر Tينده نزدیِ جملكى نيروهاى خود را درخاك اين كشود بیاده نمايند . روز پبادهشدنبا كلمهرمز

 هتفقين خبر زير را درا ختياردول متبوعه خود قرار ميدهند ركشور رُاین انقالابكر كردهاست. اين بكجهاد عموهى وجنك كامل وهمكانى استكه امبر اتور همكان را برای شر كت درآن دعوت نمو ده وبراى اين مبارزه كبير ه ميليون سر باز زایو نى آماده شدها ند . ه متفقين حساب مى كنند كه هياده شدن نيروهاى آنان در خاك زا

دو طرف تمام خواهد شد . از امريك يكميليون و اززاين ب الى ب ميليونت

 و از اين لحظه بودكه فكر عجيبى بهمغز سران امريكاخطور كرد كرد : ,
متوسل نشويم s....

از اين ساءت يكى ديكر از بزر كترين ترازدىهاى انسانى بو جود مى آيد . براى


 دنيا ثابت مى كنندكه در اثر دخول يك يكترون ، هسته فلز اورانيوم بهدوقسهت تقسيم و يك |نرزى فوقالعاده آزاد مى كردد
 هنكرى ور انشتين ، دانشمنه يهودى ساكن آلمان نيز از اين حقيفت حيرت انكيز آكاه




 سر میبروراند ، اميدوار است با اتكا بهدانشمندان نابغه آلمانى راه هيروزیىدا باز كند . هـدوث ییشرفتهاى آلمان در زمينه موشكها ، فعالبت دا نشهندان در راه اختر اع بهب اتم آغاز مىشود .
ريشر فتهاى اوليه سريع است ، ولى اين پيشرفتها بيشتر در زمينه مـوشك هـاى .... . .


 است . ولى Tنان اميدوارند تـا هايان جنك ، بهباتم را تحو يلاهينلردهند . وهم اوست كه
 نااميد نهيباشد .
 فرْانده نبروى هوائى تجسسات اتمى خو درا آغازمى كنند . .

 ارو يا فناميكردد . بودجه نهائى اودر حدود • ا•یلميون دلاراست . اماایِن مقدار كانى نيست.






 ازطرف ديكر هيتلروءهال اويهوديان رامورد شكنجه وعذاب قراردادهاند واند وهر يهودى


 ودراهر يكا بِياده ميشود
(هيتلر، كه براعهیت موضوع وارد نيست ، نهيداند جه كوهر كرا نبهائى را ازدست
 بعمل مى آورند .
همزهان ، فيزريك دان ديكرى أز اهالى هنكرى كه بوسيله جاسوسان متفقْن ، از سازمانهاى سرى آلهان وفعاليتهاى آن اطلاعاتى كسبكر ده است، خود رابه|مر يكاميرساند وبهماقات رانشتين؛ ميرود
نام اين مرد دشيارده است . اوميدا ندكه دانشهندان آلهانى هشنول ساختن هيلاتَهى
 راتحت فشار قرارداده و در صدد بدست آوردن خلطر ناكتر ين سالاحى است كه دركره ارم
 طرفى هورد اجحاف نازیها قرار كرفتهاست ، سختازيشرفت دا نشهـدان جز جز يرهد بنههو, نده
 ,اللكسا ندرساجهكهازدوستان صميهى برزيدنت روزولتعى باشد ، ميرود وخطاب باوميكويد: من خواستار يك ملاقات فورى بارئيس جههورهستم . اين ملاقات داراى اههـيت فر اواناست وثايد زندكى و وآينده دول متفق متكى بر آن آن باشد .
 „’

رروزولته مردعافل وانديشهندى اسی . . به آن كه دراين مورد تمللى ورزد ، تصهيم
 آور خود رآغاز مى كند . ولى دامنه فعاليت در زميذه كشف بهباتم ، محدود بهآلان يـا
 وTiان نيزدرصدد كشف نيروى لايزال هسنهاى هستند .
فرا نسوى ها ازحند روزةبلازآغاز جنا


 آورد . بر ای ساختن بيلاتمى بددوهاده اوليه احتياج است . اورانيْ م وهيدروزن . اهال ال هيدرورنآب معمو آى زميتوان استفاده كرد زير ا اين هيدروزن داراى وزن اتمىسبك است .

 وازهرليتر آب معمولى ، مينوان فقط 19 او ميليكر م آب سنكين بدست آورد . تنهاكشورى
 برایتحقق بخشيدن بهنقشه اسر ارآهيز خود بايدآب سنكين راازنروز واورانيوم رااز كنكو


 هعمولى قطرْقطرْآب سنكين بدست مى آور ند .



 و از آنجا بادزديدن عدارك سرى ، به ارزث واقعى آب سنكينبرایايجادبیل اتهى وساختن



 امريكا و فرانسه كوشزد مى كند و از إدنرو مبارزهاى تاريخى برای انی انتفال ذخير • آب






 حون كوه نوردان از فراز خطـر ناكثرين صخرهها بالاروند و جون مبادزين بیىباك













 انكلبس روى اين وسبله جديد منمر كز ميشود و دامنه تجـسات اتمات اتمى تاحدوددى محدود


 اين كثود اجازه حینين ولخرجى ها را رانمديده.

انكيس در حاليكه بلبانبازر كانان ، ماهيكيران و افراد عادى در آهدهاند ، آب سنکین

 خواهد نهو د .

دانشュد الى الى الـ كيلو كرام اورا نيو
 بود ... آمريكائيان كار ساختن بهب اتم را با آرامش ایاعهـه ميدهند . زيسرا از قدرت

 و تلاش آلمان ها باخبر هیشود . اونيز بسرعت با،هاماتآمر يكانگى هلاقات كرده ، يادآور
 و باحشتوهراس زاكفتنى ، خطاب ؛ه >روزولتهءيعو يه :






 كنكو و كاناداى شمالى بكاعش افتاده و از معاءن دور و ناشغاخته ، صدها كيلو اورانيوم





 این خبر بكوث آهـانها هيرسد وآ نان عدهاى ازجاسوسان خودرا در آمر يكاهامور كشف



حفظ و حراست تاسيسات و دانشهنداناتهىتشكيل هيدهد . كوشش علهاى فن شدت ميبابد و آنان تحت استنار كامل و باحنظ كامل اسرار ، به فعالبت خو:ش ادامهعهدهند ... زُنرال










 تن نقره بالغ ميكرديد . مصرف شد د . .
 اتمى آماده آزهايش ميكر دد . هحل آزمايش صحر اینيومكز يكو است ـ این آن آزمايش در حضور صد نفر از بزر كترين دازشهندان منجهله وانشتينه و „شيلارده انجام ْیشود .




... آرى اوحقيقت ميكو يد . در معابل او قارج عظيمى از آش آش ودود ایِجاد كشته اهت ك وحشت بر دل دانشهندان افكندهاست . اينك آمريـا سلاح مخو فیى در دست دارد. بر ای تهيه این سلاح بيش ازץ ميليون دلار خرج گششنه و نتيجهاى بی نظير داده است .


 ميكند و بلافاصله >تروءن، جايِكز ين او ميكردد . مردى كه ايدهاى نو و فكرى تازه دارد اين فكر برای نجاتنهائى جشر يت است . او تصهيم كرفته است از اين سلاح دو همليون دولارى ، استفاده كند ... و اينك آماده حمله اتهى است ... اينك ساختهان مخوف ترين سلاحى كه بشر بخود ديده است ، بِايان رسيده و آماده

 سيرت ، حهره عبوس خود را نها يان خوا اعد ساخت وميليو نها زفررا درس, اسر كيتى دپیار ترس وهر.ای خواهدكرد ..

 اين آلت قتاله ماخته دست ايشان است، ولى هيجكدام اذآ آنان اختيار آنرا در دمت ندارند
اين هغزهای نظاعى وفرماندهان عاليقدر و مقتدر آمر بكائى هستندكه هرزمان اراده كننداز آن برضددشهن خوداستفاده خواهندكرد. هراس:ترديد سر اسروجود ايندانشهـندان را فراكرفنه است وآنانكه درمر كز تحقيقات اتمى ، زير نظرصدها محافظ ز زد كیى مبكنند قادر نِستند دنيا رااز و جود جنیین سلا حى آ كاه سازند . .
 تشكيل شود وآنان درباره استعهال بـاعدم استعهال اين ’ بمبوحشتناك ، تصميم بكير ند . . دراوائل ماه مه جلسهاى متشكل ازهشت نفراين بردسى رآآغازميكنند .

 . باكميسيون اولى تشريك مساعى نها ينـ
اين دو كميسبون باهم اختلاف تظرداد هخالف پر تاب بمبهستند . هر كدام ازآنان براى خوددليلى اقاهه هيكنند ودلايلهر كدام ازجهاتى هنطقى واصولى است . .



 بر خلاف دا نشمندان كروه دوم ، داراى تعصب خشك ملى وهيهن رْرستى هستند . اين كميسيون كارخود را باتاثاث خستكى ;ایذير آغاذ هيكند ودرطول • ا روز مداوم

اعضاى آن باشور وحرارت در باره استعهال بمباتهى به بحث ومجادله ميبر دازند . زنرال ومارشاله ريُيس ستاد ارتش كه مردى بغايت نطامى و خشك و ونعصب ميباشد ، طى سخنانى اين حنين ميكو يد :



فرد شها دارد. ماهر كدام بايد بافكرى بازوعقل ودرايت ،كاملاوضاع فعا فـلى آمريكاو جر يان
 مسلها ميدا نيدكا نمجار آن جهعيت زيادى راتلف خو اهد ساخت . امااين تلفات تضهمن كننده
 آرام بيشاز . . . . . آنان جوانان بر آرزو ئى بودهاندكه ثروت وسرمايهآتيه ایِالات متحده را تشكيل هيدادند.
 زاين. درسر اسر اقيانوس آرام بحالت نيهه فلج در آمده ، بااينحال براى هياده شدن نيروى


 تلفات براى فرماندهىكل نيروهاى متفقين درخاوردور فوقالعاده سنكين خواهد بود .


 اين فاهله دانثهندان اتهى عضو كهيسيون فرعى بفعاليت وجنب جوثى ميافتند و بلااستثناء


 . بجهیى كناه بكاردود

 درى ميز ند و با تهام سران متنفذ آمريكائى و فرماندهان عالير تبه ملامات ميكند . او در خاطرات خوداين هنينين مينو يسد : ". وقتى كه مناطلاعحاصل كردم ساختمان اين سالاح مخوف ووحشتناك باتهامرسيده
 نهايند ، طى نامهمفصلى خطرات بكـار بردن اين سلاح وحشتناك رايادآورشدم : نوشتم كه
 ازطرفى بسبب اطلاع يافتن شوروىها ازوجود يك جنين سلاح مخرب ، يك مسا بقهتسليحاتى

 كرفتمآنرا شخصا بهرياست جههورى بدهم در آن روزها كه فرهاندهان با هخالفت شديد ما

رو برو شده بودند ، اهمكان هر كو نه ملاقات و بحثى را با بارئس جههو وى ازميان برده و ما













 جنين S: :
در سر اسر خاك شوروى ابدأ اورانيو م يافت نميشود و مسلما براى آنكثورد ساختن جنين ملاحى بعلت نداشتن مواد اوليه مـدرور نخواهو اهد بود .



 منبع سرشارى برای اور انيو م محسوب شو د د د . .







 سو خت اين كثود نيز بِايان رسيده است وباقيمانده ناو كان زابنى كه در بنادر دور ونا ونآثشنا

رهلو كرفتهاند ، قادر بهكو جكنر ين تحر كى نيستند . بنابر اين ظاهرا زا بن شكست خورده هحسوب هـثود .
شايد ظاهرا

 هن بر ای كفتههاى خوددلياى دارم . مارو: كذثته يك تلك, اف رمز ازجانب يكى از كشتيهواى







 نخواهد داشتادارهكردن يك كشور هغلوبكه دراثر جنك مردمانآن دجار شور بختى ونقر
 خطر نالكاست . ادارهكشورى كه فاقديك قدرت مر كزیىوحكومت بابر جائى نباشد . خطاى

 ميكنند ومسلما بمباران شهر هاى مسكو نى آنن آتشخم وستيز رابر خواهد انكيخت . . رخخارن الو ئيس اشثر اوس ه عضو هيئت هـت نفرى بسبار منطقى واصولى بود او هرد

متفكرو كاردانى بودكهآينده جنك راخو بترو بهتر ازهر كس ديكرى يبش بينى هيكرد..

 !ـ جنك دوم جهانى اين حنين مينو يسد :
م در صودتيكه قبلاز بهباران هيروشيما دولت آمر يـكا تضهين كافى بر ایى حفظ جان







 اعضاءكهيسيون با اوهخالفتشديدى كرد دند . موقعيت حنك لحظه بهلحظه حساس ترمىشد ،
 ارتكاب بإين عهل بازدارند
,لو يُس اشتراوس، كه خود تحت تاثبر افكار وعطوفتآميز دا نشمهندان قرار كر كتهبود


 جالبى بهاعضاى كهيسيون ارائه داد . اوعى كفت :
 خوب است قبلاازچند نفرازفرماندهان عاليقدر ورجال سياسى زایون ، دعوت بعهل آورد
 يابند وانفجار بهب اتمى درحضور آ آن صورت كيرد . آنان مسلما ازرويت قوه حيرتآور اين سلاح دجارشكفتى خواهند شد . و آ نوقت فرماندهان امر يكائى مى توا نندآنان راتهديد



 , بافريادهاى بلند وهيجانان انكيزمى كويد :







 آسيب اتیقرار دهند. اذجانب ديع, آخرين آزمايش اتمى مادرصحراى دنواداهبامو فقيت
 نaّص انجام كيرد. دراينحْ!ل لطهه بزر كى به حبيُيت وآبروى ارتش آمر يـكا وارد خواهد

شد زيرا مىدانيدكه بمب اتمهنوز مراحل اوليه خودراطمىمى كند.




 به نتجهه ایانمىسد.

















 وحباتى دشهن آغاز نهايند. او بالافاصله اولين مسافرت خود را برا براى ملاةات با با استالبـن







 است. آقاى , بادنز ، وزير خار جه امر يكامى نويسد:









 سر اشبيى سقوط ونفاقرار نميكرفت. ...









 ماموران اداده سرى ارتشبهاتكايوميانافسران ان افتاده ومطالله وبرو ندهدهز اران انخلبان

آمريك|ئىدآغازميكنند.






;آايان ماه فوريه







 راكه اخيرا تو سط غهندس:نآمريكائى ساخته شده است ، مورد آزمايش و تمرين قر اردهيد



 دادم • هو إيهاى ایِده الى بود قدرتى مافوق تصود وساختمانى عجيب داشت .از اينروهن و دوستانم آنرا



 نمإم • به دفتر كار فرمانده شتافتم ويّس از جند دقيقها نتظار ، آجودان او او مرابدرون






 او نام بليس بازداشت كننده و قاضضى دا: كاه رانيز بر زبان آورد .هاموران نيروى
 دقيق قرار داده بودند . وقتى از دفتر كار سرهناك خارج شدم • دونفر زاشناس در انظظارم

 -نفجره بود . دكتر »رامسى، كه از دانشمندان زبر دست اتیى ؛شماد ميرفت ، در حالِكه

 وشیهى عالاقه و افرى داشتم . در مدرسه جيزهائى راجع بها اتم جزء لايتجزا خوا انده بودم




 كه قادر است دنيائى را ويران كند . اين بهب از تمام بهبهاى منهجرهای كه تاكنون بشر بدست خود ساخته قوىتر است .
دجار حیرت و تعجیى ناكفتنى شده بودم . با حالت منكى و كیجیى جواب دادم : ـا:ينامر براى حون خواب و خيال باور نكردنى است . نهايت جالب است . جند روز بعل بهن دستور دادند كه خود را به فرماندهى اسكـيادران دوم هو هوائى يعنى
 رابر عهده داريد كه بايد سالاح هستهاى جديد را بكار بيريد مسئو ليت خطيرى برعهده من كذاشته بودند . سنكينى بار اين مسئوليت را احـاساس ميكردم من بايد با دوت و یشتكار يك كـروه هوانودد تربيت كنم كه مجهز ترين و كاهلنرين شازمان بهبارانهاى هوائى را هدايت نهايند. اين كروه مبيايستى در هر لحظه


 سر كرد، طبق دسنور مقامات بالاتر ما حق نداريم هيدجا



 كنم كهدرسراسر دنيا تعداد بسيار ازكمثت شهارى از كيفيت و اسرار اينحمهله عجيب باخبر هستند. شها حنى بايد گرارشات خود را بطريق شفاهى بافرماندهان عالى درمیانبكذاريد. از واشنكنن فتطيكافسر عالير تبه نيروىهوائىاست كثميتو انيد باومر اجعه ومسائل.مورد بحث را باوى درميان بكناريد. اينشخصزثرالر آرنولد، است.


 احتياجاتو ضروريات خو : را موردمطالیه قرادر اردهيد.











 واحدهاى نظامى بفرماندهى يك زنرآ















تمرينهای ابتدائى آغازشد. دراين تمر ينه! ساختهان ظاهرى و مكانيكى به-بدا
 برای سهولت كار، زام بهب اتم رارحيز، كذارده بوديم واغلبَ با این اسم دمز، آنرا نام

اين !بهها ظاهرا نظير بهب اتمبود وازلحاظ كهضهنيرتاب، هسير وهدف مورد نظر را نظير :هب اتم اتخاذ ميكرد. من بإهما دويرواز هاى تهر بنى شر كت جستم واين تَرينهاى باليسنيك باعث تمجب هوا نوردانشده بود. آ نان


 - سالاحى كهـا بزودى بكار خواهيم برد، بمب برقدرت وعجیبیى است كهعر كز با با آن سرو كار نداشتهايد. آنان به ههین جواب اكتفا كرددند وفقط وقتى بمب را روى شهر






 باخبر نبود. وقتىمنبرای ديدار اورفتم، فههيدم كه تازه جند روزيش، از از اسرار بهباران

 جزيرهاى بنام ر تينيان ه بود .


دردويست كيلومنر ى شهال , كوام، قرار داشت.

درههان زمان فعاليت هاى كافى براى تحقُق بخشيدن بهانفجار آذهايشى بهب اتـم
 شناس باشه، درصحراى دآلاهو كراوه واقع در ايالات نيومكزيكو انو بود. قبل از اننجار ،

 راهـيا فكند، خو اهدشد؟. .


بك عكس جالب از هيتلر در بحبو حه قدرت

جواب اين سئوال بسيار مبهم وييحيده بود. اما آذهايشتجر بیى نيومكز يكوه بزودى به اين سنوال اضطراب آور ماسخ ميداد. من وهمكارانديكى من ميبايسنى منخصامطألـات دقيقى روى كيفيت انفجار، بخصوص امواج حاصله ازفشارانفجارى بعمل بياور يم. اذطرفى جون فرماندهان عالى بطود سرى مرا النتخاب كرده بودند تاهدايت هو إيبهاى حامل بمب اتیى را برعهده بكبر م. ازاينرو بر ای بردسى كامل اثرات بادهاى اتمى ميبايستى خوددر محل انفجار حضور بيا بم. فقط با اينعهل امرا امكان داشت نكات بر جستهوتجر بى آزمايشاتمى

 هـوان_وردان بـرجسته واحد من در هحل اننجار حاضر وتاهد و ناظر آن بود آند . در ميان آنان هوانوردى وجود داشت كه در زمره يكى ازذ بدهترين خلبانان جنك دومبشمار میر فت. اوتوانست كزارش دق.ق وجاهعى روى هشاهدات خودبهنآسليم كاه در ابن كزارش

 دانشمندان داشتم وميدانستم كه حساب آ انان بىاندازه دقيق وصحيح است. آنان برايمشرح

 اينفاصله روى يكخط مايل است و ناشى ازمسير دنحنى بهب بسِیى زمهن مى باشد . ازطرف
 دارای قدرت واسنقامت فوق العادهاى در متابل بادها وطوفانهای اتمى استوهيتوا ندفشارى

 ميبايستى هدفرا انتخابنهائيم.
فرما ندهان معتقد بودند كه ايْنهدف بايد يكمآطقه زظامى باشد وقبلاهودد بمبارا نهاى






 بهرْ تاب بهب براى من نافع وارزنده بشهار ميرذت . ازمتخصص برسيديمكه دركد|ميكاز

روزهاى هاهT كوست هو اصاف وروثن است وميتوان بمباران اتمى را باديدكاهل روىهدف انجام داد اوجواب دقيق وحسابكرده خود داقبلآهمادهرده ودراختيارمان كذاشت . جواب
اين بود :


 كوجكترين اثنباهى دراين زمينه نشده است . درينجّم مادها Tوست $194 \Delta$ يعنى














وقتى درانكلـنان ميجنكيدم . ناكهان افكارهجيب واضطر آبآورى سراسر و جودم






 ر نج آور بود ، مههذا باكهال صداقتآ ذر ا انجامميدادم وامروز نيز كه يك يكظامى هسنمباذ باين
| انضباط معتقد وموهن مىباشم • هردستورى كه بمن داده شود ، بدون شـط اجرا ميكنمو اين اطاعت محض بخاطر نجات وطن وهم ميهنان من مى باشه .


 وشكيبائى بايِد جزو خصيصه هر جناكجو وسر بازى باشد . با اينحال ازاين همه انتظاردجار نوعى عصبانيت وناراحتى عصبى كشنه بوديم • سر انجام „سازخندين روزاستر احت . فرمان رئيس جههود بوسيله دسنگاه مخابرات




 بامداد رهــاكردد . اينك فقط 9 ساءت وقت داشتيم . 9 ساعت براى دسيدن بههدف اصلمى
 !إيعاه حر كتكرديم • بسرعت خودرا برفرازتيه هايووجيماه رسانديم • قرار بود در آ نجابا




 آورند . دراين ماموريت كروه ديكرى از هوا بيهاها نيز بدنبال مابيرواز درآمدند . آنان



 دوهو آيهاى اسكورت ازسرعت خود كاسته و بسمت راست وديكىى بسهت حب منحرف شده . بوسيله جتر نجات وسايل علمى مختلف از قبيل دسنگاههاى اندازه كيرى وعكس بردارى وغيـه روى شهرفرو بريزند . البته اينهمل








كند. اومى كنت :













 خود برخاسته ، كتنم :



 جنك رابهآخر برسانيم :







سئوالى نيز نكردند. البته اين حقییهتَ راميدا نستم كه مر دان واحدعن بسيارتيزه هوثواستثنائى -هستن . ازهمين رواعتماد زيادى بـهآ نان دان داشت
 اين سه نفرعبارت بودنه از رمارشنو نزه هتخصص بمبارانهاى هو ائى وتو یخخـانه . وظيفه او

 عهلمهْى بردوث داشتيم • برواز هـا از سطع فرود كاه باتشريفات وهر اسم عجيبى صورت




 كردند . اين عهن دقيق وخطر ناك حدود بيست دقيقه طولكشيد ويسازيست ديست دقيقه ، أعلام
 اطلاع دادمكه اوالين مرحله پرواز بامو فقيت رو بروشده است .


 ازهوا نوردان باتجر بهاى بودكه وظيفه داشت عقر بهها واى درون كابين راكنترل انهايد . بعد بسر اغ افر اد خود رفته وبرایى آنان دقيقا شىح دادم كه جه كارهائى بايدا نجام بدهنه . اين دستورات ناكهانى واضطرارى ، حدود نيم ساعت بطول| نجاماميد د

 بدهيم وبابصيرت كامل سلاح خود داروى آن فرواندازيم . قبلازماسه هو ایيها بسوى هدف
 بدهند . مابرای بمباران اتمىسه هدف در تظر كرفته بود ديم . هدف اول شو شهر همروشيمابود.

 ابلاغ مىكردند .
طبق نقشه مامى بايستى اخبارهوا شناسى رادر باده سه هدف مودد زظر ، كرفته بردسى
 ذخيره را مورد بمباران اتى قــر ار دهيم . بنا براين در آن لجظات معلوم نبود بمبـ روى

كدامبك از سه شهر فرود خو اهدآمد . وقتى نزديكىهاى هيروشبما رسيديم ، يكىازسهـ هو ایيماى هواشناسىاين خبردادراخنيارماكذاشت : آسهان صاف ديد نامحدود و كامل..
 بعدها دجادجنون كرديدو بسيارى ازهطبو عات جهان بهغلطاورا خلبان هو آيماى حامل بمب

 روان كيرك، باسرعت مسيرهيروشيها را بمن نشان داد . ماتآ آن لحظه سكوت راديو رئى را براى احترازازدشمن مر اعاتكرده بوديم . وقتى بروى هدف رسيليم ، تصميم كرفتم براى لحظتى كوتاه اين سكوت اضطرابآور راشكسنه وضعيت خودراكزارش در دهم . از ازكلهاتو

 مسيرخود را انتخابكردمام وتدام كارها بروفق مراد انجام شده است .
 , تامفرجى \& شروع بششمارش دقايق كرد . دلهره واضطراب عميقى سر اسر وجود مرا نيز
 ازجند لحظه ییش هدايت هو ابيمارا برعهدهد فر جى \& كذارده بودم تا بنو اند مسيرو كردش



 باسرعت وحابكى غيرقابل تصورى هو ابيها راازمحوطه انفجار دورسازيم يعنى آنراباسرعت




 دراين 10 ثانيه تار يـخخى واضطراب آور افكار مختلفى ?
 كرفت واز جانب ديك, این ترديد در زواياى پنهان وتاريك قلبم بر انكيخخته شُده بود كه




بأوجود اينكه چشمهای خود را بسته وعينك دودى نيز كذاشتهبود ، نور را راز وراء اين







وعلف با آنروبرو ميشويم.
 درِكـى ميدید كه كو چجكت از حلغه اولى، بدنبال آن درحر كت بوده است، بنا بر اين




 دستكاه هاى ثبات، دور بين ها ووسايل مكانيكى بكار افتاده بودند تااز نتايج اينبمباران

 مانند يك قارج باعظهت بود. همان قارحى كه امروز به قارج اتمى مشهود شده است ـ اين ابر با سرعت درجهت بالا صعود ميكرد ودر لحظات كو تاهى ارتفاع آن با به ده هـ هزار مار متر رسيد. درست به ارتفاعى كه ماير آنبروازميكرديم.

 از خود هيروشيها كرديم .ولى ديك, جايز نهيديدم كه بيشازاين روى شهر شعله ودمعطل



 اقيا نو سرا بمن نشانداد، ،
در باذ كشت اطمينان يافته بوديم كه ديكر شکازى هاى دشهن ما را سالم نخواهند كذاثت .
من ميدا نستم كه اين زارج اتهى دا تمام زابو نیهاديدهاند ودرتهامفرود كاههافرمان



 بها نكرديد.
دراين فاصله بازههه ساكت بودند . .وفقط وقنى روى دريا دسيديم، تازه لكنت زبان ها برطرف كرديد وجهرههاى مات وبهت زده از ازهم باز شد و وحشت زد كان آرامش و تحر كیبيدا كرد ندا
اولين كارما هخابره كردن اخبار اخبار درباره انفجار بهيايكاه اقيانوس بو بود.ما بايداز

 عجيب وحيرت آور بود كه حروف و كلهات آماده شده رمز قادر نبود آنها



 هست بز بان ساده ومعهولى كز آر ارثبدهيم.





 قدرت واقىى آن بی بردم كه سهجهاد روز بعد عكسهائى را كه از انمجار كرفتهبوديم، جابكردند
من شهرخراب شده وويرانه هيروشيما را بجثم خودرديدم . ولى در آن لحظات زور

 كيلومادممنفجر
 اينكه انفجإاهيروشيمانز درموتع باز كست هيج حادثه سو ئى برايمان رن نداد . سقوط بابآتش سوزى در كار





 بجانب بايكاه باذمى كثت ، خوا بيدم .



 نمىداندند و حرفى نمىدرند ، در موقع باذ كثت هدام باهم داجع بها نفجار وعظمتآن سخن مي كفتند .











 خوث كَذراند $\ddagger$.. من درعالم خواب وبيدارى حرفهماى جالبآن نانراكه ناشى اذثودوثو



 كافى وكامل دراين ذمينه اذما بنمايند ... كنجكاوى آنـان بمراتب بيثنراذ مابود ـ ز ذيرا

دقيقا روى نتايج اولين| نفجار بـباتمى وعكسالعهل ان دربين افراد بشرحساب مى كردند. صئوالاتآنان يِرامون قسهنهاى مختلف ماموريت بود . دوخانم ماشين نويس نيز با سرعت





 شنيديم .. اينكميدانستيمكه جنك تقريبا بِايان رسيده است و دولت آمريكا نيز بیان اين فدا كارى بزرك همه افر اد واحد مر ابه آمر يكا خو اهد فرستأد ويك مر خصى طولا نى بهيكايك اك افراد واحد خواهدداد ، وقتى داخل جسترشُم ، هنوز صداى بمب ومنظره عجيبفـارجاتهى درمقابل جشها نم بود . اها باتلقين زيادخود را وخخواب زدم وديكر نفهميدم خهـبرمن كذشت..

## * * * *

برشهرهيروشيمآرامش اضطراب آورى حكمفرماست . مردم هى آيند و ميروند ، اما غمى گران بردلهايشان سنگينى ميكند . هوا صاف ونشاط آوراست . اما مردمانى كه در كو جه ها و خيا با نها باين سوى وTنسوى ميروند ، ازاين زيبائى وطراوت چیيزى درك نهى كنند


 بيهود كى وبى تناوتىمحض هستند و دليلش اينستكهـآنان فرزندان برومند خويش رادرجنك اقيانوىها ازدست دادهاند واينك نيزدرا نتظار سر نوشتى شوم بر ای امهر اتود وبرایمملكت خو شر هستند

 دنيا خطاببمقامات مسئول زاین رِخش ميثود . متن آن ازاين قراراست :
 زودتر به نيروهاى هسلح خود دستور كهدرهر زیطه هستند فورا دست ازجانك شسته ، خود

 همهحنان استوار، هصمم وقويدل هستند . زيرا درزندكى يك هـ هدف دارند همركوافتخار آميز ،
 فرمـاندهان زاهو نى باسهميليون سر بازى كه بتازكى بسيجكردهاند مiانىى بوده وازخطرات

احنهالى ابا ندارند . اما آنان نميداند كه آمريكا باجه سلاح وحشتناكى بهجاك آنان
خواهد آهد .



 مبرسد ، اين است :

و افر اد زاهِونى تا سرحد مرك ازخاك ميهن خو ددفاع خواعندكرد . "

 شدن بخاك زایون نيست. زيرا در خاك اين جزيره سهمبليون مرد ازج ريان كذشته آماده نبرد تاسر حد مرك هستند











 صدها هوا پيمایآمريكائى راديده وهر كز باور نديداشتندكه اين سههوا ايیما دارایماموريت
 وبعد بخود جواب ميدادند : محتهلامششولعكسس بردارىهستند هيجكَدام ازاهالىهيروشيها ازسر نوشت شوهى كه چندلحظه بعدررا نتظارشهرشان بو آ كاهى, نداشتند و بازدر آن لحظه.

 فرصت ماموريت خو درا بانجام رسانيدند .







 بقول ز نرال , اورينوه جهنیى معادل . ץكالو تن يا . . . . .

 بك يكرياضى دان آمر يكائى مينو يسد :





 برتو خورشيد درخشندهتر بود . هر كسى اكر قبلانيز شاهد انفجار اتمى اتمى نباشد ، مينواند








 آنان وحشت وتاثرعهيقى درانسان ايجان اد ميكرد د .
 برجثم داشته وبلكخود رارويهم نهاده بو دنذْ ، ازوراء عينك وضخامت بلك ، نوردامشاهده

كـده بودند . همراه اين برق نورانى يك تشعشع حرارتى ناكهانى بصورت يك جريان



 آن بطود تخمينى به . . . ا
اين كوى Tتشين زظير خورشيدى بود كه كو كیى روى زمين افتاده باشد وآ نكو نهك
 بدنبال اين تشعش حرادتى. يك تشعشع هستشاى ايِجاد شد كه البته نه ديده ميشد و نهحس
 تشكيل كرديد. تمام اين حو ادث درلجظاتى كمتر ازپیند ثانيه بو قوع بيوست . اين موج فشار باسرعتى بيش ازسرعت صوت بطرف خارج شروع بحر كت زهو دودو بهساختمانها، زممين



 آتشین قرار داشتند، بطرف بالا مكيده و) نها را بامواد تبخير شدهوذرات حاصلفازاشتقاق اتم، ملحق وستون عظيْى بهوجود آورد كه ازدور نظبر قارچى باعظهت مينهود. اينقارع





 راه بود، ازجاكند, سا ختمانهای باعظمت وسط شهر جون یر كاهى به آسهان بلند شدنـد .
 جاروئى برسطح شهر كشيد وساختهان ها را جون خرده شيشه، جمع آورى نهود: همهییز درفضامى جرخيد.
 بودند، تلفات بيشترى ديده بودند. درحالِيكه كشاورزان اطراف هيروشيما بعلت آنكهیت سرشان صحرای بازو وسيعى قرارداشت آسيبكمترى يافتند. دراثر این ضر بهانجهار كــهـ

در وسط شهر شديد تر بود، • • میل مر بع از شهر بكلمى ويرانو چجون كف دست صــاف و هـورار كرديد.
 وباكردو خاك وطوفان درهم آمیخت، موج انفجار باءث تر كيدن لولهماى آب، لولهمای



 هر جه بر سر داه خويش عيبافت، آب ميكردو هرجاندارى دا بى جان هيساخت. آنانیه در معرض تشعشع حرادتى بودند لباسها، بوست بدن وتمام موهاى سروصورتشاتشان سو ختهبود،



 ومدام فرياد ميزدند تاسو كنه. ..تآسو كته...(يعنى: كملك ... كهك . . ) ولى در آنشهرشعله ور ودر آن صحر ای سوزان كه راديو اكنيو چون بارا نى جهنمى برسرثّ ميباريد. كسى نبود

تابفرياد بمجروحين وهصدومينبرسد.



 صورتهايشان آويزان بود.. وقتى مر احل اوليه انفجار تهام شد وزيزش مواد راديو اكتيو





 حرارتى بود. !رجاى ماندهو بود
يـكى ازخبر نكاران فرانسوى كه از شهرويرانه بازديدكرده بود مى نويسد.


 جثه رهكذران !ِنز لهحاتُلى درمقابل آن قرار داشت، قسمتهابى از سنك درست بقالب تن آزان برجسته باقى ما نده بود. ه
دربرخى نقاط حرارت عظيم ناشى اذ|نمجار اتومببلها ووصائط نقليه راجا بججا ذوب كرده، بهتودههائى بیشكل مبدل ساخته :ود د. عجبآ نكه لابلاى اين تودههاى مذاباجساد


 تلفات هيروشيما ناشى ازاثرات موج فشاروحرارت بود وفقط ها \درصد مر بوط بهتشعشعات هستهاى بوده است. خبر نعار روز نامه ملى رُاين مى نو يسد، ,

 مينهود و دراين مدتفقطبساعت خور ابيده بود....


 بودند. منظره شوم شهر ومردمان آن، هر بينندهاى را بدرقت مى آورد. مردمى كه بدنشان سو خته بود، كنار شبرهاى آب جهع شده، ميكوشيدند باريختن آبسرد روى بدن خود ،
 آب كفافآنهارا انميداد. زنان درحالِكه كود كازهخردسال خو يشدا درآغوث داشتند، بسبب مهروعاطفهمادرى
ميكوشيدند اول دردجكر كوشكانخودرا تسكين بخشند.
 كف خيابان ميريخت. اوبسختى توانست جئه نيههجان خودرا تادم شير آب برماند. بلند كوهاى ارتش يِام هائى بدين مضمون رِخش ميكردند: هرجه زودتر خودرا باTآبوصابون بشو يُيــد.
درميان بمباران شد كان، مادرى بودكه بحه خردسالش جون كوشت كوسفندى كهدر آتش كباب شود، سوخته بود وبوى نامطبوعى ازآن بهشام مهرسيد. او بحه دا را روى بازوان

 فرط ناراحنى دستبخود كشىزد،..

مر:هوخاكستر شده بودند.
ازآن ببعد لباسها تاحدى مو جب حفاظت مردم ازانرات حرارتمستقيم شده بود .




 وحشّى ناكفتنى دردل شهر نشينان هيروشيها افكنده بود. در بسيارى از نقاط آب استخرها


 وحشت انكيزترين بلئه بهب اتمى بود. زيرا هواد راديواكتيو را را باقصى نقاطرزاینمى برد.
 كردند . انفجار بمب اتم دنيا و بخصوص نازى ها را دجار وحشت و هــراسى نا كفتنى كردهبود.
هنوز فرماندهان ءالى رُاین وامبراتور باور زهيداشتند كه يك صـلا اين چنين سنكينوخساراتىاین چنين كران وارد آورد... آنانكه خبر انفجاررامخابره ميكردند. آنرا باجمالتى نظير اين تشريح ميكردند. كو ئى خورشيد از فراز آسمان روى شهـ افتاده است. . كوئى هرسنض و كلـوخو آجر بنو به خود منفجر شده، ميسوزد. هركز درتاريخ بشريت انفجارى عظيم تر وبزر كتر ازاين انفجار نبوده. غيرقابل تصور وغير قابل باوركردنستا...
 رمردم راين در لحظات اول جون مجسهه هاى بيروحى دحار شكفتى شدهبودند ولى وقتى


 صدءا بيهار دستو با شكستوههزاران بيهار سو خته تحتدردعان قرارمى كرفتند ويا بيبهارستان های شهرهاى مجاور اعزام ميكشتند. اما دراين ميان هيجكدامازافرادى كهوارد اينشهر شده ويا تاحدودى درمانيافته بودند، ازخطر وحشتناكى كیزند كى وحيات آنان راتهديد ميكرد: اطلاعنداشت وآن تشعشعات راديو اكتيو بود...
اين تشعشعات بدوقسهت تقسيم ميشود: اشعه معروف رو كاماه و ا نو ترونه هاثيكهددر


كايتّ - هيتلر - گَورينگَ مشغول مطالعه نقشه براى حمله به شورووى


گورينگع اخبار ناگوار جبه جنگكَ استالينگراد را باطلاع ميتلر ميرساند

اثر, انغجار بصب دهاميشو ند.
اين برتو هاى مضره بيمارى عجبيى را ايجاد كرده بود . اين مرض سه مرحله

در مر حله اول بيهار تحت تاثير تشعشءات كاما، ذرات بنا ونوترون هاى حاصلـه جا بجا جان هيسيرد .
افراديكه درساعات اوليه بمباران وياجند روزبعد در كذشتند ، اين مرحله را طــى كرده بودند.
درمر حله اول ه ه درصد مرددمى كه بهاصله نيم مبل ازمر كز شهر میذيستند، بلافاصله مردند. كسانى كه فورا نهردند، بهسر دردهای شديد. استفرأغ، تب واسهال مبتلا شدند و .يساز چند روز باوضع اسفناكى در كذشتند....
 نمىدانستند مفهوم اتمو مواد راديو اكتيو حيست... اشعه هضره زــادر است از ديوار های بتو نى بضخامت نبمءنى نيزعبور كند.
بنا براين حتى اف, ادى كه درون ساختمانها، يا زيرزمينها قرار داشتند، درءعسرم تشششات مضره قرار كرفته بودند. اكثى لولهعاى شهر تركيده، آبدر سطع زمين جارى
 ازاينكه موادراديو اكتيو درون آب، هوا ورا وغذاها وميموههای مو جود درشهر نيز نفوذ نكرده
 يعنى קوست بدن، . وازراه داخلى يعنى آب، غذا وميوههاى آلوده. مقامات زاهو نى تصور


 بهباران سهرى شده بود.
-بسيارى ازیرستاران وزنانى كه ازشهرهای دوردست آمده بودند، ناكهان بام حيرت انكيزى روبرو شدند. وقتى سر خود را شانه ميزدند، موهاى آزان با سرعت شروع بريزث مينهود. درعرض چجند دوز ، يعنى بين روز چهاردهم الى بيستم بعد اذبمباران، تمام



 بدواهر استادان دانشكده بزشكى تو كيو تصور ميكر دند يك ایيدمىميكروبى درشهر شايع شده است. اما هيجَكداماز داروهاى تجويزشده، مفيد فايده نميكرديدو تاثيرى بحال بيهاران
 دهان، بينى، ديهها ومعده بصورت استفراغ خو نريزى

 كه تعداد كلبو لهاى سرخ و كلبو لهاى سفيد اين بيهاران ، بطرز وحشت انكيزى آمده است.
 هيروشيها وحوالى آن اكتفا نكرد. زيرا بسيارى از بيهاران درروزهاى اول، ازاينويرانه
 كردو غبار راديو اكتيو كه حاوى برتوهاى مضره بود، بهخارج منتقل ميساختند ، تشیشع








 بيمار كشتند... بسيارى از زن ها سقط جنين كردند ، و و بسيارى از افراد اد سار الم و. قوى، دحار بيهارى وحشتناك سرطان خـون كرن كرديدند .





 احتياج مبرمى بخون داشتند.
 بود ند تاقسمنى از خون خو يش را به بانك خون ارتش اهداء زهايند . بر اكمبارزه باضع

بنيه و بيمارىهاى ناشى اذ تشعشعات اتمى ، دولت بودجه عظيمى مصرف نوود . اذ محلّ آن






 هY در صد افراديكه در اين بهباران مردهاند ، در ننبحه سوختكى هائى بود كه مستقيها










 r




 ويلسون، بلافاصله بافرماندهى طرح بمباران اتمى تمان مبكيرد و ماجرای ای خود را را شرح

(بمبادان شهر كو كورا بسبت عدم ديد لازم نيست . اين ماموريت بـه بعد موكول
مى شود ه.
 و قتل عام نزده ، خوشحال براه خود ادامه و بر فراذ شهر م نا كازازاكى ه ظاهر هيكرد


 بهب نخستين ايِجاد انفجارهول| نكيزى هيكند . انفجارى كه درلحظاتاولمو جبكشتهشدن بيش از . . . . ب نفر ازساكنينشهرميكردد . اما عدها ای از اهالى شا نس آوردهاند . زيرا

 نخست وزير نيز ديك, در مقابل اين قدرت فوق انسانى ، اين نيروى فوقالعاده و اين
 جديدى در تاريخ جنك دوم باز مى كند و بقول رمكآرتوره جاده آد را هموارهيسازد .


 جاسوسى ارتشرامن در دوران جنك دوم در خاطرات هيجان انكيز خود برا براینخستينبار
 تبديل شده بود ، اين سردار وطن هرست خودرا به آنجا رسانيدو در ميان شعلهعاى آتش
 داشت و اينك جلوتر از ديكران بسونى اين ويرانه شنافته بود تا اثرات حيرتانكيز آنرا از نزديك مشاهده كند . مشاهده اين خرابهحزن انكيز براى اوحه سودى در برداشت؟.


 كهك ادتش درزمان كو تاهى بهب اتم را ساختهو تحوو يل نيروى هوائى دهد .. .

 مردى لاغر اندام باقبافه استخوانى وحشهان ميشى بود وارد اطـاقم كرديد . او خود را معرفى كرد . بزودى شناختهش . او دكتر ديوشيو
 حيرت منتظر استماع سخنانش شدم • هن راجِع به نبوغ و دانش او جيزهـائى شنيده





 حرف ميز دكفت:
 آماهمام تا با كمك دولت ساختمان بمباتم راشروحكنم . براى اينكار احتياج به، بودجه كافى دادم .
در آنروزها آتش جنك درجنوب اقيا نوس آرام شیلور بود ومن روزوشب فـاليت :












 بودجه لازم است ؟
اودرحاليكهكمى هكث مى كرد ، باترديد ودودلى خامى كمنت :










مورد لزوم توضبحاتى دادم ، ابرو درهم كشيد و بعلامت تفكردستش ر! روى بيشانى نهاد..
 برای يكبمبجندكيلوئى اينظدريول خرج كِند ، درحالِيكه ارتش درآن روز كار خرج كهر شكنى داشت واسر اف درهز ينههاى جنكىمو جب شكست و كسيخته شدن شير اذه امو رنظامى زاين ميكرديد
با چندسرفه صدايش را صافكرد و كفت :آريزوئه ، تو بهتر ازمن باوضعفعلى اقتصاد
 بساذيم تابَوانيم بداد سر بازان زُايو نى كها ينك درجنوب اقيانو
 آورى باشيم كه هنوز بهآثار آن واقف نيستيم و حقيقتا ازقدرت مخر به آن اطلاعى در دست

- نداريم

وبعد دو باره برای چجند لحظه آرام شد .. گوئى هنوز درشك و دو دلى بسرعيبرد

> سر انجام اضافهكرد :




هوايمای شكارى بدون خلبان . بشرقرن امروزى قادر بهاستفاده ازذرات اتم نيست .


 ازجانب ديكردرجبهه وضع ماهردوز بدتر وو خيمترميكرديد . هیىدیى خساراتى جند بر ابر بودجهایى كه بر ای ساختن بمباتمى تخهمين زده بوديم،وارد آمد . سرانجام دولت هادری
 ییوست . همان روز در نخستين ساعات بعداز ظهر ، ییامیى از جانب شهرهيروشيما دريافت كردم. دراين بيام نوشتهشده بود كه شهرهير وشيما بوسيله بمبجديد وحيرت| نكيزى ىبمباران شده وبويرانهاى مر كز امبدل كشته است . اينمبـبـيك سلاح جديداست كه هر كز درارتشها



 جانب نيروهای دشمن دريافت دار ند . اين پيامَك بوسيله راديوهای دشمن براى شهر هاى

اروبا يخش ميشه، حاوى هطالب تازه و ونوينى بود كه ماهر كز تظير آنرا نشنيده بوديم. آ آنان








 وقت كم بود با اينههه من ميبايستى دانشهمند هذكور را در هر كجا كه هست بيابم و بهاين - ماموريت ببر م
 اتمى زاين بهفرود كاه تظامى ه تاشيكاواه واقع در سى كيلومترى غراه

 فرود كاه بصدا درآ آم وبالافاصله اين بيام واصل اصل شد:





 بمبها مراجعت كرده بودند .






 نموده :ووم .. ولى آ نجه درهيروشيهاى اتمذده ديدم، باتمام مشاهدات قبلى منفرقداشت.

زيرديدكان من دشتى كستر ده بودكه در آن آثارى ازحيأت نبود . آثارى ازآبادى و








 من درحالِيكه كمى براعهاب خودمسلط شده بودم ، بيدر أك فرياد زدم : ما بزمين








 وحشتانكيز ورقت بارى عمبقا سوخته وحیروكيده بود . او كفت :
 همز بان نيمهاى ازصورت من كه بجا نب برق نورخيره كننده قرارداشت ، تغيير حالتور نك داد . بسرعت سو خت . زنرال من تصود ميكنم كه اينك ما بايك سلاح جديد وخطـر ناكـى

- رو بروهستيم

از اوجند سؤال مaّطع وكو تاه كردم و بطرف قايقىى درساحل هير وشيما درانتظارما










 نديده بودمكه اينكو نه جون زنا
 داده باشد .









 بكوث نميرسبد . ..

اشخاص جمع آورى كند . اواين نكات را بدينسان تعريف مى كند :








 كرم بود وآفتاب تابستانكه براين اجساد مبتا بيد ، موجب فسادآ نها كرديده بود . بوى




 موقع يرواز بااشكالات هختلفى دو برو كشنه بودند . دكتر د نيشيناه وقتى واردشهرشد ، بيك نظرسلاحى راكه بكاردفته بودشناخت وبالبخند زهر آلودى بهن كفت : _اين يك بهب اتمى ازنوع اورانيوم است و نظير همان بمبى است كه من در نظر داشتم بسازم
دانثمند مذكوركه هنوز بكارخود اميدوار بود ، ادامه داد :

 بمب اقم استفاده كنيم

 است كه بتواند درسايههآن بمب اتمى بسازد . ازاين روديكردراين باره با من حرفى نزد و



 TT T
 بعدازاين فاجعه دحارتاثرواندوه فر اوان


 كه من نيز بىاراده ، سست ومحنتزدهه . كرديدم . سفر باز كشت بسيار خسته كننده و ملالت
 هوإيهاهای دشمن بود . روز
 هرچه زودتر خود را بهنزل او برسانم ... وقتى وارد اطاقش شدم ، با حالى يريشان روى


بسقف نظردوخته بود . درلحظات اول ازديدن|ودچاردلهره و ناراحiحى شدم . تصورميكردم او دحار ناراحتى روانى شده است . اها وقتى مرا ديد ، سرشرا پِائين انداخته ، لبخندى زد وگفت :



 بر ايمان هąر كشثه است ؟


بالحنى لرزان و مرتشش ادامه داد :
 انهجار بمب اتم در شهر نازاكى تشكيل كرديده است . دراين جلسهك 9 ساءت تمام بطول





بود . ميكفتند :

ـارتش نبايد بهيخو جه تسليم شود . اين زنك است،اين خيانتاست . مردان بايد قبل ازتسلميم شدن ،آخرين امنحان مبارزه ومقاوهت را بدعند . ما جوابى بهآ نان نداديم . روز بعد من ورُنرال , كوابه بديدن برادر بران و خر خاندان امبر اتوررذتيم . آنان جمكى با صلع موافق بودند . صبح روزبعد ، دردفتر كارم نثشسنهبودم
 ظاهر كرديد . او درحاليكه دست بشمشير داشت ، فرياد زد : آريزونه خود را بكش ر ـ ما ما


 سر ان وزمامداران زایو نى درقصرامْر اتورى تشكيل كرديد . „آنامى، وزير جديد وزارت
 نخواهند نهاد ... اين كارمشروط بر آنستكه منفقين تضمين كاعل بدهندكه بههيحو جهه بجان
 كفت :







 رفته ، دوراز نظرديكران دست ؛ه هاراكيرى زد وخود را با دشنهاى زهر آلود كشت . درهمين زمان انهالاب عظيهى ميان سر باذان كارد امبي اتورى بو جود آمس .





 بود . ساءتها درداخل قصر بهجستجو وكاوث ریداختند . بهر اطاقى وارد شدند . درها و







 بدنبال او مردان بزرك ديكر اينجنين كردند . مارشال هسوجى- ياماه فرمانده كل نيرو اوهاى

شوهر خود راكشت .

اها اين آغاز ماجرا بود.. آغاز ترازدیهالى ديكرى كه درطولآن صدها مرد بزرك


دراينجا خاطرات هيجان انكيز زنر ال , آريزوئهه رئيس سازمان ضداطلاءات ار تش بِايان ميرسد

رُاهون وسر اسرعالم يديدآمده است . زمامدارادان زا دار ازتلاث بيهوده دست بردار ند وتسليم شو ند .

 وزير ان وروساى ستاد هاى نيروهاى هوائى ، زمينى ودريـائى دراين جلسه عالى كها تعيين
 رهيروشيماه ور ناكازاكى، توسط نيروى هوائى آمريكا بوسيله نخست وزير كزارش داد داده
 مينهايند ، نخست وزير رُایون هطرح ميكند

 مقيم دردر بار رُاين با آمريكا وارد بحث شدهاند ، معهذا آمريكا با متفقين خود خو استار تسليم بدون قيدوشرط زا


> اظهار ميدارد :

بعنوان نهاينده ارتش عقيده دارمكه ما بايد كوشش خودرا برای ادامه مذاكره در
 رابَكلى عون خواهدكرد و چنانجه اين طرزحكوهت بهمخاطره افتد ، چارهای جز ادامه جنك ن نخواهيم داشت
وسپس سخنان خودرا بااين شعار معروف ارتش زایْون خاتهه ميدهد :
 طول جنكهاى سخت و مداوم خود بیى دریى ازآن الهامكرفتهاند ، اينسنكه بايد بخاطر حظظ تاجو تخت امْر اتو رى ميليونها زاءو نى جان خودرا فداسازند . ولى اكثريتوزيران


 واحدهاى نظامى آن كشور ابلاغكردد . اين پیام بوسيله شخص امبیاتور قرا: صفنه ضبط صوت ، ثبت مى كردد

بعداز ظهر روز دهم اوت كرما بنها يت شدت خود رسيده است . هواى تو كيو كرم و
 حرارتكاسته شود . همارن شهراين خبر درشهر شايع م:شود :
( ر رإبون بالاشرط تسلميم شده است .

اين خبردهان بدهان مى كردد . مردم با وجود كرما خارج شده , بهخيابانها هجوم مى آوردند. طولى نهيكشدكه درميدان بزرك تو كيو كهمحل
 را يخش ميكند ، با دقت وعلاقه فر اوان كوث ميدهند . ساعت ا


 زاينوهمجنينسر بازانوافسر انى كه درمناطق مختلف خاوردور دردريا وخثكى بانجاموظيفه مشغو لند ، خواهد فرسناد .
مسازيخش اين خبر ، تو كيو وسر اسرزایون غرق دراندوه وحيرتى ناكفتنى ميشود.




 اينك زاواون ، مهد دليرىهــا وسرزمين افسانهها
 عضو زندكى آ زانرا تباه كرده است .
 دريا سالاران وفرماندهان نيروى هوائى كه اكنون به تو كيو بناهنده شدها ند ، حاضر ند از امر امهر اتور دال بر تسليم بدون قيدوشرط اطــاعت نهايند . ولى افسرانى كه درجه نظاهى
 آنانازقبول عتايدسرداران عاليمقام وفرمان امهر اتو رسر بازميز نند وجملكى بانك برميآور ند كه دبايد قصر اممير اتورى وايستکاه راديو تو كيو را اشغال نمود ودراين لحظات حساس از
 فرما نده كارد امبر اتور يست سرهنك دهاتاناكى، رهبر افسران شورشى كه دارای تعصبى خشك وطبيعتى انتقامجوست ، باجند تنازافسران شورشى بهاطاقكار رُنرال رمورایى •يشتابند . رنرال كه رشت ميز كــار خودمشغول بردسى كزارشهـــاى نظامى است ، ازديدن فرمانده

شو شيان دجاروحشتى عظيم مى كردد . اما سرهنك رماتاتاناكى، آرام درمعابل ميز او زا نو






فر ياد ميز ند :
-يس شمامى خواهيدآمر يكائيان تهام شهرهاى مارا بابهبهاى اتمى بهآتش بكشند؟!

- ماجارهاى جز تسليم نداريم




اين جملات را برذبان مى آورد :













 رئيس دولت را صادرميكند . مردان عصبان زده خانه را بـآتش ميكشند وبر كرد آن طو آن
كرده فرياد برمى آور ند :
 كردان مامو داشغال داديوسر اسرداديءى تو كيورابهم ميريزد . ولى اثرىازصفحهاى
 ميكردد وآرزوهاى اوجامه حقيقت ندبيو شد .







مينهد ودرحاليكه خودرا بياى وزيرجنك ميافكند ، ميكوبد : - بمنبكوئيدبايد چكار كرد ؟. . مارشالآنامى دستهاى مرتعش اوراكرفته بلندش ميكند وآهسته اين جمالات را در

كوشّ ميخواند :

زایو نى رالكه دارميكنيد ودرخورسرزنش وشماتت فر اوان هستيد ..
 نميكويد ... فرماندهان مز بور كه شخصيت زظامى T آنان مورد احترام جملكى سر بازان و افسر ان زایو نى است ، باايراد نطقهایهيجانآميزشورشيان را رام ميسازند وآنان ران راوادار
 خطاببهسر بازان هيكو يد :


 بادلى دضا ينهند بيذيريد سر بازان سالاحبرزمين مينهند وباديد كان اشعبار ازكاخ خارج ميشو ند . وزيرجنك

 در آن غروب غم|نكيز منظر هاى آكنده اذ زيبائى جاودانى در دارد . فرماندهان سالخورد


 خوا مد شد.. زيرا زنان ومردان وير ان وجوا نان، دستهدسته راه اينتّه را دريِيشميكير ند


صربازانآ لهانى براى عبور كاميونهاى مهمات درخيابان موضع گر فتهاند

و كلهای صحر ائى بهيمك, بيجان اين مردان كه روزگارى با بیباكى ودليرى زيسنهازد نثار عينهايند :
اما محرك اين شورش، سردار مشهودى است كه درياسالارهاو نيشى، نام دارد اوخالق

 ميرود و بهآ نان ميكويد :






را بياد مى آورد وبانكميز ند :










 شبانكاه بدنبال اين همه كشش وكوشش و بدنبال اين همه عصيان و شورش ، صداء عـ امبر اتور ازراديوى توكيو پخش مى كردد . سخنانآمرانه اوبدينسان آغاز مىشود :



 كرفنه شدكه مو جوديت وطن مقدى ما حفظ شود . اكنون جهادسالاست كه ملت ما درحال

جنك است وشجاعت سiايشآميز نير وهاى زمينى ، هوائى و دريائى ما دراين دوران مو جب






 حذف خواهد شد .




 شوم نقل مى كند اوهي. نو يسد :
, آ نروزدر تو كيوغلفلهمظيمى بیا شده بود . ازدر هر خانهای رد میشدم اين جمله را







 جوان بود دست به خود كشى زده بود . بسيادى از زنان بجهدار را ديــدم كـه روى جس
 بقول يِك زنرال سالخورده براى قهرمانان شكستخورده زمان حقارت نك و نكبت فرا رسيده بود ....


 تحملاست ، تحمل كنيد.

 از . . . . .























 برْيكرديم .

 قراردارد . .
رروسيه، چون غو لى سهمكين آلهان راتهديدميكند . آمريـكاكه بيسبب بيعرصه كارزار
 جنك دادهاند .
رُنرال درو كل، قهرمان جنك دوم موفق بدتشكيل كهيته نجات فرانسه آزاد كشته و
روزوشب درilلاث و كوشش است تاباتشكيل نيروهاى عظيم ملى ، نازیعا رابكو بد. انكلميس
 جبر ان سازد و ههيتلره را نابود كند . كشورهاى اشغال شده اروبا نظير بلث يك ، لهستان ،




مكزيك وايران نيز بهآلهان اءاءلان جنك داد دادهاند
 هخاصهه بيندولت ايـتان ودولت آلمان بشرح زير بصحه شاهنشاه ايران ميرسد .. هتناعاعلان جنك بدين قراراست :

 محمدرضاشاه رهلوكشاهنشاه ايران
 در مجلس شوداى ملى حاضر و مقارن ساءت يازده ونيم قبلاز ظهر اءالان جذك بآلمانرا قر ا'
سخخان سهيلى با كف زدن و ابراز احساسات نمايند كان خاتهه مى میذيرد . بدينسان
 وتاشُ ميافتد تآخرين ضربه را برييكره نازى، فرودآورد .

 نيروهاى محود تا يك نسل بعد نتوانند خيال خام جنك طلبى و پيروزى را در مخيله خود ب بِرورانند .

 وسر سخت اينعقيده است . اودرمجار اور عوام فو ياد ميز ند :






 ميشود وازهمين رو كنفرانس تهر ان لقبكرفته است





 هاى دوردست و كشورهایى بیطرف انتخاب ميكند تـا

 بزر كتريندشمن كشور الها است و هم اوست كه سرانجام باعث بدبختى و شكست الدان خو اهد شد .



 اول ه حر چجیله است . قرار است با انداختن يك نارنجك بهدروون اتومبيل سياستهدار انكليسى او را زابود



 روزولت ه رئيس جههودى آمر يُكا ، مارتال واستالين، نخست وزير اتحادجهاهيرشوروى و ه و ينستونجرجیل ه نخست وزيرا نكلستان تشكيل مييابد .

 جهانى برضد هيتلر يسموسازمان نازیاست وازهمين نَطه است كه اتحاددول بمنظور بر انداختن ريشه نازى سر جشهه هيگيرد .

جر جيل كه همو اره بهارزثايران ازلحاظ سوقالجيشى آ كاهى دارد ،ضمن ورود خود
؛ه خبر نعاران هى كو يد :



منتشر ءيساز ند :





 . كامل حاصل كرديد













 أراء
جحر جبل - استالين - روزولت
اول دساعبر




ووسايل وتدار كات كافى دراختياردار ند

 خطاب باوءيكو يد :
, مارشال استالين ، من ازطر فاعلميحضرت زرزششم ماموديت دارماين شمشير افتخار


بعلامت احتر ام وسهِاسكز ارى ملت انکكـس .
 كار تازهاى را برای نجات بشريت ازچنك نازيسم آغاز مينهايند.. سر ان سهدورلت بالافاصله
 رهبرى كنند .





كشورهاى خود عز يمت نهودند .



 كشورى كی بايد بامردان خود، بایول وسرمايه خود وباسالاحهاى جديد ومهمات خوددنياى
 هرزيدنت روزولت ازشاعنشاه ايران كه هِاينختمهملكت خويش را دراختيار سراندول
 ,
 بيشازاين بالعليحضرتآشنائى ييداكنم وكشو روملتشها رااز نزد ديك بيبنم .سالهاست كهمردم آمر يكا ازنيات واحساسات دوستى ملت ايران آ كاه ميباشند . مبهمان نو ازى شاهنشاه بنـام ايرانيان ، اين احساسات را بر ای سالهاى متهادى درخاطرملت آمريكا زنده وجاو يدنعاه

ايران در قلوب Tامر يكائىها هـبشه هحبو بيت داشته وامروز كه درجنك كنو نى مقام بر ادرى احرازنهودهايم ، اين محبو بيت تثبيت وتحكيم كرد يده است ، ازسههمى كه اير انر اندر


 شاهنشاه زصيب من شهه است ، اظهار وبزر كتر ين سعادت را بر ای اعليحضرت واها والى اين
 * مارا مسرور نرمائيد
( سروينستون جر جيل، نيز نامه كرممى بهشاهنشاه مينو يسد :
 بردlام ، در نظر داشته ورجاء واثق دارمكه اين روزهاى درخشان درشكست سر يع دشمن

 ميِذيرد . ايدن جنك بزر كترين ، هولانكيز ترين و عجيبترين جنكى است كه در تاريخ بشريت رخ داده است . دراين تاريخ ، جناك بزركك جهانى بايِروزى متفقين وتسليم هحض


 مالهاىآخرجنك ، يعنى زمانيكه جبهه دوم كشوده هيشود ، فرماندهى كليهارتشههاى پيروز
 است واو با لياقت وكاردانى خود پپون سردارانافسانهایتاريخ اين نيروى عظيم را بر ایى رسيدن بهميروزى نهائى دهبرى كرده است . اين فرمانده بزرك ز زنرال , دوايتآيز نهاوره
 را برای شكستدادن دول محوردرهم می. آهيز ند ، احتباج بهمردى دار ند آد كه بتواند ارتش هاى متفق را فرماندهى كند . وازاينروسردارى بزر بر وِّر نبوغ را بر ای انجام ايناهرمهم . برميكزينند
درطولجناكهاى جبههدوم ، اودراختيار خو دآ نمدرهو ابيما داشت كه ميتو انستبا ينخت





 ... بيروزى دسانيد . بياندازيم





 شده ، ازمادرش رين رسيد :
 مادر كاردان بالبخندى جواب داد :

ودرحقيمت نيزدمز زندكى آنان همين بود . هرشش پسر باعلاقه كار ميكردند .

 يكشنبه كه بدرومادرش به كليسا ميرفتند اومحصولات باغ وحيوانات اهلى را براى فروث
 شلوغ ويرغوغاى خودزند كی كند درده سالكى بههراه برادرش إن دريكلبنيات فروشى كاركرد . او باوجود سناندك،هم
كارهيكرد وهم درس ميخواند .
 ازخواب برمى خاستودرههانجا درسهاى خودرافرامى كرفت.. تابستان نيزدراطاقسردخانـه ميخوا بيد و درس ميخواند . بدين ترتيب „دوايتآيز نهاوره درسن سيزده سالكى بهعدلزسه



 اورا دوستانه קزنر الآيكه راداده بود . .آيكه وخـانواده اومردمان صلمججو وصلحطلبى بودند
 نفرت داشت . او دردبيرستان بهتـاريخ علاقه وافرى پيداكرد وازاين روداستان جغاكها ،

جنتُ دوم
دلاوريها وسر كذشت مردان بزرك وسرداران نامى دا بيشازيمش دوست ميداشت . اويساز


بالاى هيز كار خود حسبانیل !

حق وحقیقت•
در نـرْزده ساللى از مدرسه متوسطه فارغالنحصيل شد ولى درآن زمانكسى باور


خو اهد شد . . .





 دويائى . .
مادر Tـك از آنجهتَكه فرزندث شغل نظامى را انتخخابكرده بو د قلبا زاراضى بود .
 راكشود وفربادزد :
مادر.. تمام شد . . من قبول شدم •
ومادرش باصداءّى آرام ومهر بان پاسخ داد :

- بسيارخوب يسر جان بسيار خوب . .
 اداهه داد . „وست بو ينت، محیط جدى خشك و نارا حت كنندهاى بود . اما ناراحتى براى

 اما هرقدر ترقى ميَكرد ، عطش او براى فراككفتن علوم و فنون جديد افزونترميكشت او
 , بايد درفكر بدست آوردن معلومات جديد بود. هو چندكه بعدازآن فورا ما رابهآن

كار زكهار
 ادن بود كه دراين نبردشر كت جويد وتجر بيات كر انبهاءُى بدست آوزد . اما اوهمتجنان در آمر يکا باقىماند وعوفق بديدار ميدان جنك نشد ، درآنزمان براساس فرمانى بفرهاندهى

مر كز حفظ ارا بههاى جنكى وتاك اوهادردز يتسبو رك، بر كز يده شد. واين اولين افتخار نظامى
















 و آيز نهاور باكهال تعجب ميبرسيد :
 ومرموزى برلبهبرا اندآرام مى كفت :
زمان زنجات امريكابسانكى تام بهارتش ماخو اهد داشت. يعنى بستكى تامبهشها ودوستانشها. -

- بله، بشها . من شهاراموقع كار ديدم .، شها يكى از بهتر ين ومتفكرترينافسرانى هستيدكه من تاكنون ديدهام




 نير وى كار ،كنجكاوى ، ذكاوت ومخصوصا تواضع اواهت . درساد ادتش اويك شغلدر جهـ

دوم انتخاب ميكند زيرا معتقد است كه هنوز بايد خـيلى جيزيزها بياموزد و ونا كزيراست مادون
باشد تاازمافوق تجر به و كمال بياموزد
 آمريعا لقب دادهاند رَنرال ردو كلاس مكآرتوره این سر باز پير وسالخورده دراين عقيده




 * ريزى زها ينل .



 جوان هطالعات امهد بخش خود رادرزمينه ميدانهاى حملات هوائى ـ زمينى ودريائى آغاز مينهايد . و نتيجه همين اندو ختههاستكه او را سر آمد روساى ستادآمريـكا ميسازد. . درسالهاى نخستين جناك ه دوايت ه فرمان مراجعت بهآمريكا را دريـافت ميدارد و
 از منفردين هخالف جنك و تَويت نظامى آمريكا هستند . آيز نهاور طاقت نهى آورد و فرياد هيز ند : ما بايد ارتش را تقويت كنيم . Tالمان دشهن اول دنيا و زاويون دشهن سرسخت خود ماست ...

 آ ينده دا بهر ياست جههودى آمريكا ، روزولت كوشزد مينمايد . رروزولته كه مردى بغايت دحتاط و كارداناست ، دركنويت نيروهاى رزمندهاTمريK ميكوشد و در زمانى كم و بيش كو تاه سياه آمريـكا راتكثيرداده ، تجهیزمينمايد . سرهنـك
 در كارهاى خود هميشه دارای ابتكار وارادهاى است كه سببحيرت ديكران ميشود . ز زنرال

 او هيكويد :


 ارا بهعای جنكى درحملات چتر بازان ، استفاده كامل ازطيارهها و بزر كتراز همه استاد در اداره وآذوقه رساندن بهبيشاز دويست هز ارنفرسر بازميباشد . هانو رهاى هلوئىزيانه راه انتخاذ. بر آيز نهاور ميکشايد واو بمقامرُ نر الى ارتماء مييا بد ودرهمينجاست كه يكروزذ خطاب

به كروهى ازافسران ميكو يد :
 بزر كترين ، مدرنترين سلاحها را بياوريد ، ولى اين مسئله| زنقدر ها مهمنيست . شرطلازم



ناكهان تلفن بصدا مع آيد وجون كوشى را برميدارد ، خبرى وحشتناك ميشنود :

 زيرا اوازمدتها قبلترا⿰ودى رقت بار جنك دوم را پيشبينى كرده است . زمانيكه هو جوديت يك كشور بهخطر ميافتد ، حكوهت از بهترين مردان خود وكاك مى خواهد . . دراين لحظات حساس هلت حشم براه مردان كاردان ولايق است و فدا كارى هصدان رشيد است كهآينده اميدبسش راتضهين خواهدكرد.. باشروع جنك نيز آمريكابدامان اين رئيس عاليقدر ستاد وقهرمان مانورهـاى هو اوئىزيانه پناهنده ميشود . زيرانيك ميداند
 سياست درهمآميزد .
جندروز بعد ازاشاءه خبر حمله بهرهرل هار بور ، ه دوايت آيز نهاور ه فرمان حر كت بهواشنكتن رادريافت ميدارد ودر آنجا درقسهت طرح نقشههاى جنكى بهارهشغول ميشو د .


 منفقين مىتوانند موفق بهدرهـم شكستن قواى محور كردند ؟... هنكاعيكه آيز نهاور قدم
 انكليس مذبو حانه برای نجات تلاثمميكند وروسهابسيارى ازمردان خود رادرجبه4

های جنك ازدست دادهاند

شدهاست .هوايیها ،كشتى ، ادا بهماى جنكى وتوب وتانك ..
 زنرال , آيز نهاور ه نقشه هاهرانه و باارزشى براى شكست دول هحور طر حكرده است .



 سهِاه قوىترو تسلط كاملى برهتفقين دارد . اما زیَطهای وجود دارد كه آمر يكائىهما مينو انتد
 افريماى شمالى فرانسه است .
 نخو استه| اند آنجا را اشغال نمايند .

 هى فرستد تابا دوسنان فر انسوى وار د هذاكره شو ند واتحادى بو جود آور ند ... مردم اين





 فتح ايتاليا در كجاست .. درالجزاير ..
 استالينكراد هتو قف مى سازند ورهو نتكمرىه درمصربر هرومل، زسلط مييابد . حالسر نوشت
 كه قصد اشغاللكرى داشت ، شکست دهند وخاكآلمان را نيز تصرف نهايند . زمان اتحاد و اتفاق بين المللى فرامبرسد و بدنبال كنفر انس تهر ان كه در آن توافق سهجانبه ميان| نكليس، آمريكا و روسيه برقرار میشود ، سران نظامى تصميم بـايجاد يك ستاد مشترك بينالمللى مى كير ند .
زنر ال مارشال بلادرنكآين نهاور دا بايك تيب سر باز امريكائى كه محافظ اوهستند،
 دراين هنكام زنر الآيز نهاور دومين ستاره خود رانيز كرفته است .. ــر رويهآيز نهاور بسيار عاقلانه ومسالمتآميز است وزعانيكه زنرال مارشال دئيس ستاد ارتش آمريكا از انكليسها

می:ٌرسل :


بجائى كردها يم ؟

 و آ يز نهاود باشتاب :باسخ ميدهد :

وثنرال مارشال درحاليكه البخندى ميز زد ، بالادرد نك ادامه ميدهد :

- بسيار خوب ، موقعيت خو بى است زيرا خودشها بايداجر ای آن آن ا بعهده بكير يد. .


 كو چك ودورافتاده لندن قراردارد ، طرح ديزى ميشود . اين منزل قديمى وكهنه بسيار


 ازورود افراد مظنون ومشكوك بدرون اينخانه قدينى

 باخبر باشند .
در داخل این خانه نقَشه هِاده كردن قوا در آفريقاى شهالى طرح ريزى ميكردد .
 رن ال „دوايتآيز نهاوره مى باشدك مخفيانه بها نكلستان سفر كرده است .

 داخل سلولهاى خفه ونيهـتاريك اينعهارت كهنه بهشور وتفكر مشغول است است . دراينخانه
 شمالى راهطالعه مينمايد .. يـى ازمصاحبين ههيشكى ووفادار اوستوان رهارى باجر ه است . ابن سنوان نيروى دريائى همدم منفكروفهميدهاى است وازاينروز نرالآيز نهاور احساس تنهائى نميكند. همدم
 است . رنر الآيز نهاور احتياج بهارادهایىآهنين وصبرى كامل دارد تابتواند اين طرح را به مر حله عهل ادر آورد. او روز وشب دراين انديشه استكه جحكو نه هيتوان ان صدهز ار ار سر باز
 آسانى نيست و بنظرميرسدكه اين عده نِيز كافى نباشد . ذس راه عاقالانه ومنطقى كداماست؟ هدوايـته كه همو اره سياست را بانظاميكرى توام كرده است ، ابتدا باين فكر ميافتدكه اين

 بههمـكارى وهماضدت دعوت كند . .
 وز نرال هتبوارته تعهدهيكنند كه هنكام بياده كردن قو ای متفقين ، اداره شهرها ونر ومناطن
 دوستان انكشت شمارند و هرقدر از جان كذشته باشند ،كافى بنظر نميرسند . وآيز نهاور احساس ميكندكه برای ازنجام اين مهم ، بهتمام ارتش فرانسه احتياج دارد . او اوباءِسردار



ويروزى متفقين را تضهين نمايد .
اما سازمان ضد اطلاءعات آلمان نازى جسته و كريخته اطلاع ميبابدكه آمريكائىها

 اورا از آفريقاى شمالى فرارى ميدهند ..
اينك آيز نهاور بايد بدنبال مرد ديكرى برود . نفر دوم رُنرال ر زيرو ه است .
 فرا نسوى كه دراوايل جنك باسارتآلمانها افتاده بود ، ازذندان نازی:ها كريخته واينكدر خاك فرا نسه بسرميبرد .
سازمان كشتايو باسرسختى تهام در جستجوى اوست . ولى زنر ال , زُيرو ، قهرمان


 جنك باهدو كله همدنست شده ، سازمان كمينه فرانسهآزاد را تقو يت خواهد نهود ـ ز زنر ال
 فهرمان نجات فرانسه برایآزادى كشورخويش بجنكد ..




مينلر از سربازانى كه از جبهه بر گشتهاند سان مىبيند

زنر ال , آيز نهـاوره ازاين مسئله استفاده ميكند و تصهيم ميكيرد بانمايند كان ر زنرال
رزيروه درشهال اقريتًا تماس كرفته، برای اجرای طرح دتورعه اذآ نان يارى بطلبد .اين
 امر نكردند ،

خود موسوم بدذ نر ال , كلارك، ميرود باوميكو يد
 ودرهيج دمان جنائى ويليسى نخرو اندهايد . .

- راجع بهحیست ؟

 رياده كردن متفقين هستند ، تهاس بكير يد .
 درتاريخ جنك كشوده ميكردد . , كاررك ه درحالبكه بلباس ماهيكير ان درآمده ، بصوب

ماموريت خود حر كّت ميكند وراهجبلالطارق را دا دربيش ميديرد .


است كه ر آيز نهاوره بنيان كذار آن

 و بدان نحو كه حتى ماهر ترين جاسوسان سازمان سرى كشتاپو نيز از حر كت اوخبردار نهيشو ند .. , كلارك، درجبل|الطارق سو ار بر يك زيردريائى مرموز انكليسى ميكردد . زير

 كشته در آن بازميشود و دوقايق آهنين بهآب ميافتد درقايق اول دوشبح تنوهند در در حاليكه




 ازدو بار نود.. چندلحظه تاريكى مطلق .. ينج باد نور . واين رمزى استكه ازيش قرار داد كردهاند

زيِردريائى بلافاصله بهايْن ريام پـاسخ ميدهد و دو قايِق آرام وسبكبال برسطح آبها بحر كتءيافتند .. نخست قايق پيشين درساحل مينشيند ودومرد تنو هندكه كو هاندوهایمامامور
 آماده دار ند وهو لحظه حاضر بهـتير اندازى ميباشند .... بدنبال اينقايق ، قايق دور دور كناره
 . موهاى اورا ببازی كرفته است

حادثه جو وبىباك ، وبزمان سياست ، سياستهدار وعردم دار است ..
 خبر نكشته| انه . فرانسويان باكرمى وعهر بانى ازدوستان آمر يكائى اسنقبال ميكنندو ان نانر ا

 ومامن شايسنهایاست ، بروز مى آورند وروزبعد باروحيهاى بشاث در درانتظار ملاقات سران فرا انسوى هستند .



زنرال و كلاركه ابتدا با زنر ال „هاسته وياران او كه ازدسُمنان سرسنخت نازى واز یيروان هدو كله ميباشند ، تماس برقر ارميكند جلسه هشورتى آزان دريكى ازا
 ميما ;دتاريخ حمله است .
فرانسو يان هى گو يند د بهاوقت بيشترى بدهيد ;ـاكليه بـاد كانهای خود رادرشهال آفريقآمادهساز يمه



ـ ما بزودى نيروهاى خوردرا درشهال آفريقا پياده خواهيمكرد .
همزهان راديوى لندن يك بِيام سرى رِخش خواهدكرد . آنيِيام اينست :


 هر جه تهامترسرزمينهاى اشغالى دا دراختيار آمريكائىها كزارده ، جنكر امنو قفساز ند..
, كارركه همحنانا آرامو باتانى صحبتميكند .. امانا كهان يكى ازسر بازان محافظ ، هسلسل

 افسر انسر اسيهه ازجاى خوري كه در مز رعه مجاور كار ميكرده ، ورود |فراد ناشناس دا از جانب دريا به ,لميس اطلاع داده است.

 فرانسو يان درحاليكه تاگردن داخل آب راهميرو ند ، قايق اورا ازمهلمكه نجاتميبخشند.



 خود را تقديم زنر ال آ يز نهاور عبكند . اماآيز نهاور باسرعت خود رآمآهاه عزيمتبهجبلالطارق كرده أست
اينك قرار كاه كل او هـجلالطارقه است . اما اوهر كز احتياط رااذدست نیىدهد

 هيباشد. . آيز نهاور بسرعت بهجبل|الطارق ميشتابد و دفتر فرماندهى مخفيا نه وسرى بیاميكند. بدنبال|وهشتصد وينجاه كشتى وصدهز ارسر بازانكليسى وآمريكائى


 اها از زنر ال , ز زيرو ه هنوز اثرى بدست نيامده و آيز نهاور بـا اضطراب و آشفتكى در جستجونى اوست ..



 هاى اشغالى خودرادر اختيارآمر يكائىها بكنارند. سر بازانآمريكائى كه تحت عنو ان هادتش نجات بخشه ميخو اهند حكومت را بدست



 نبايد اختلافى ميان متفين فرانسوى وني وآمريكريائى بوجو دو آيد .


 را بيابند وباخود بششمال آفريقا بيـاور ند .. ها آيز نهاوره قرادرد دادها

 زنرال وهانركزيروه قهرمان نجات فرا انسه درخاطرات هيجان ان انكيز خود در اين

> باده مينويسد .



 دجار ناراحتى واندر ه شدند .
 زودتر بهالمان مراجعت كرده ، خود رابه كشتابو معر فیى كنم .


 در نتيجه بارديكى مجبور بـه مالاقات باريننه شدم ..
 خانتكار بسختى متنفر :وودم . اوطرفدارجدى آلما نها بود وازهممين رو درسالها الى آلى آخرجنك بكناه خيانت بوطن محاكهـ واعدار شام شد ..



 فرانسوى راامم از افسر ، سرباذ ودرجه دارداآزاد نووده ، باذ كردانند .

امآلهانها هر گز راضى!انجام اين كارنبودند . من مدتهادرشهرهاى مختلفـفرانسه


 קارتيز انهاى فر انسو


 فرماندهى كل قواى هتفقين را برعهده داشت . مردی یبروسالخوردهه بود ودرسالهایى آخر جنكبدست آلهانها باسارتافتاد. آمر يكائىها ميخو استند قبلازمن اذرْ نر الهرويكانهاسنهداد بجويند . دراين ملاقات ، ماراجع بهمسائل آتيه صحبت كرديم. زنر ال رويكانه مسئلهِياده






 صميمى خويش موسوم بهآقاى هروثه هنهان

 (, كو نيكشتاينه كمكهایفراوانى كرده بود، بيارىام شتافت. او عضو كميته زهضت معاومت ملى فرانسه بود و اينبار وسايل ملاقات مرا بامرد ناشناسى كه ظاهرا كار كارمند صليب سرخ
 معاون كنسول آمريكا در ليون فراهم نمود و او نيز فول داد داد تا هر جهه زودتر ارتباط بين

 زيرا بزودى سر نوشت جنك را برضد نازىها عـو رض ميكرد ... هن لباس مندرسى پوشيده




, روزولت ‘ بدستم داد. شب فرا دسيده بودومن هجبور بودم در یرتو زـور چچراغ قوه،
 , آيا زن, الرثريروه حاضر بههـكارى باروزولت بمنظور تامين آزادى فرانسه مىباشد
 از خوشحالى اشك در ديدكانم حلمه زد ... روياى شيرين آينده، روياى آزادى و
 از اينرو زير درختى نشسته، ذس از لحظاتى تفك, فورا جواب بيامهروزولت، رابهمضهون زير تهيه نمودم :



19ra r-. سيادت و فرمانروائى كشود فر انسه در سرزمين ومستعمر ات آن، كها اكان بقوت
 نير وهایآمريكائى خواهند جنايد ، بايدتى تامين و تضمين كردد .
 ميشود ، زُنرالهزيروه فرماندهى كل قواى متففين را عهدهدار خواهد بود .

و دولت انكلسنان در مورد لير ه اسنر لينك تو افق شده است . ،

روز بعد منن تحرير شده اين پيام رابوسيله زنرال > بورسه در همان نقطه ازجنكل
 و رو نوشت آن نيزتسليم آيز نهاور كرديدا درد درست دراواخر ماه زوئيه بو دكه جوابمختصرى


 تحمل كنيم ، دست بكارشديم ومشغول آرايش قوا وساذمان دادن نيروهای يرا ونده ومنالاشى
 سرهنك , لى نارس ه وسروان ه بوفره . اين افسران مى بايستى درراس نيروهائىكه سازمان



 نيرودر آفريقا. دردر جه دوم اهميت قرارداشت . درحاليكه بهتر ين داه بر ایىآزادیفرا نسه
حمله مستقيم به خاك فر انسه بود .






 نيرو وهمکارى من باآمريكائىها بكوش

 بزرك بكوث من ميرسيد و آنها هر كز قادر به يافنن من نبودند . در آغاز ماه اكنبر بود
 ازهمكارى من بر خور ازدار شو نه .








 آنزمان از ترس آدمكشان نازی در نزديكى شهر ,ليونه دريك ويلاءى قديمى ودور


 يك فرستنده مخفى در آنحدود دست بكارشو ند ... آزان از روى قرائن محل اقامت مرا


 اين حقيعت را هىدانستم كه بيروزى فقط در سايه زحمات من و دوستان فدا كار و ميهن


 يك شب هنکاميكه آهاده خوا بيدن ب-ودم ، سروان د بوفر ه سراسيهه وارد اطاق من شده ، تلكى افى را كه همانروز از واشنگتن مخابـه شده بود ، تحو يِل من داد . هتن اين تلكى اف از اين قراد بود : د حهله بخخاك افريقا در تاريخ هشتم نوامبر شروع ميشود . علت تسريع درا نجام ايـسن كار ، بدبن لحاظ است كه آلهانها مشغول تقويت بادكان سيسيل هستند و تـو نس در معرض خر خطر قرار كــر فiه است . وج-ود شما هنكام شــرو ع عمليات ضرورى است يك زير دريائى مجهز بسواحل فرانسه خواهدآهد وشما را بافريق! خواهـه ع . رسانـد

 داده ، اسلحه ومهمات مورد لزوم دافرستاده بودند . آ نان اين حقيقت را به زنرال هماست، ياد آور نشده بودند واز اينرو بنظر ميرسيد كه بما اعتقاد واطمينان كافى نداشته اند اين هسئله عزت نفس مرا جر يحه دار ميساخت . ولى وقتى بيشت, دراين باره به تفكريرداختم ، باين نتيجه رسيدم كه كاهى چهيزهائى در زندكى وجود دارد كه ارزث آن حتى از عز
 من از يوغ اسنعمار آنـان است . از ايذرو مجبور بودم بهر نحو شده ، با آمربـكاثى هـا همكارى كنم ...
حاملين پيام دا بى آنكه از مهاد بيام آكاه نهايم ، مرخص كردم . آنشب تا صبح خواب بحشمانم راه نيافت . هيدانستم اكـر آمر يكا به افريقاى شهالى حمله كند آلهان ساكت و آرام نخواهد نشست . ميدا نستم نازى ها بـه انتقامجو وئى بر خاسته ، كناهكار و بيكناه را كيف خواهندداد .
آنان عسلما به فر انسه حملهكرده ، آنرا دو باره اشغال وهم ميهنانم دا آزار ميكردند اكر خودم در فرانسه ميماندم ، فودا ذستكير ميكشتم و اكر بـه افريقا ميرفتم ، ا-حتمال داشت زن وفرزندم را بعنوان كرو كان كرفته ، به بازداشتكاه ها ببر ند . در صورتيكه

 آنشب رابايكدنيا ناراحتى و باافكارمغشوشودرهم ، بصبح آوردم ... من بهرروزولت،
 ملز م به اجر ایآن بودم

صبحكاهان وقنى نـورد آفتاب از وراء هنجره اطـاق بـرووى بسترم دميد ، همسرم صبحانه را آورد . اين ههـ مشیكات دا بااو در ״ميان كذاشتم . ولى او با متانت و وقار خاصى كفت :


 فداى راه ميهن شويم . اینك تو بابي به عهدى كه بارروزولت، بسنهاى ، وفا كنى وراه افر يعا را دربيش كيرى .

افسرانى كه >ر فرانسه میماندند ، صادر كردم . افسر رابط من سرهنك هلى نارص، بود
 فرماندهى نيروهاى داخلى فرا نسه انتخاب كردم وT آنكاه زامه متاثر كننده وتَحان دهندهای

 ميكفت ادامه جنك بـا آلهان بضرد فرانسه است واز اينرو تقاضاى تــرك مخاصهه كرد وبا
 آورد . من براى او نوشنم كه ديكى نهاب خيأنت از جهره بر كيرد وبراى نی نجات فران انسه اقدام كند ....



 كه درفرار اززندان , كو نيكشتاينه بِن كهاك كرد وداد كارهكه بعد از من اززندان فرار
كرده بود ، بداملمحق شو ند ...

 در آ نجابروزآوردموفردایىآ نروزهدو بروى آمد ميكردبديدنمآهد. اخبار تازه وجالبى دربارهفعاليتآمر يكائىها دراختيارم كذاشت و
 ارتش فرانسه قرائت شود ، تحويل او داد
 هشتم نوامبر خود رابه الجزابر برسانم .

آنروزهوا بسيار طوفانى ووضعيت جوى بغايت مغشوشبود . من مىدا نستمه بزودى زير دريائى انكليسى بسر اغم خواهد ـ ولى ولى محل سوارشدن وتاريخ سوارشدن را نمىدانستم


 دريايُى تماس برقرار سازد .
زير دريائى بعد از ظهر Tنـروز در سواحل دتولون، لنكى ميانداخت و قرار بـود ساعت حر كت وموقعيت خودرا بعداكز ارث كند . همكار سر كرد هز بور زن زيبا ومهر بانى
 بكهك وخو نسردى ومهارتآ اندوجوان فعال بود كه من توا نستم بنحو هطلو بى باذيردريائى تماس حاصل نهايم
فرمانده زير دريائى چند ساعت بعد اطلاع داد كه درساعت بيست وسه روز چهارم ،
 موج زير دريائى وصحبت بااو ، 1 ساعت تهام
 وحشت انكيز و رقت بارى كشته شد . در ساعت نوزده روز یهیارم من و همراهانم Tماده حر كت شديم .
دو يسرديكرi درافريقا بودند ود ختت انم نيز نزد مادرشان درفر انسه ميماندند ـ ـ اينك
 راننده ما بود ودر هدايت اتومبيل مهارت بسزائى داشت . با با دنيائى ازغم واندو اندوهاز همسرم
 اث<م جلو كيرى كنم
 هاى نازى ها ببر ند وشكنجه دهند . برای آرامش خاطرم بسيارى از دوستان وهموطنان

 خو بى میشناخت وبا سرعت سر سام آورى رانندكى مى كرد . اهـكان داشت در مسير راه


 او در حاليكه خراغ قوه كم نورى در دست داشت ، علامت داد . . . . و"ما مجبود بوديم توقف كنيم . خدايا اكر اوما را ميشناخت ، جیه میشد ؟ .... مهكن بود مارا تو قيف سازد
 لحظات سخت وتاريك ، اسارت مامهكن بود باعث شكست يك يا جند ملت شود .. (وريرهه نكاهیى بهن انداخته ، در حاليكه از سرعت اتومبيل ميكاست . بـهـ زا ندارم قوى هيمكل نزديك شَ . اينبار نور جحاغ قوه او درست روى صورت ما تابيد ... اماپويرهه همانطود بيش مير فت ...




 هوائى خالى كرد، ولى ها در سايه سرعت انتقالل. وهوش سرشار هويرههرا ننده فداكار ، از مهالكه رهائى جسته بوديم


 طو فانى وامو اج كفآ آلود دا بخو بـى بي بينم.
 را در تن داشت، درانتظار ماروىشنها نشستهبود. داعضاى مقاومت ملى، اين قايقماهيكيرى
 بود وامواج افتاديمتا هر حه زود درساءت بيست وسه فرمانده زيردريائى بيامى بمهضمون زير بر بر ايهمان فرستاد : داينك
 است باخطراتى توام كردد ، لذا حر كت ناو را در صورت مساعد شدن هوا ، بـه شـ شب بعد
مو كول ميكنيم ....

از شنيدن اين خبر دحار اضطراب و نمكانى شدم. من ميبايستى حداكثّى روزهشتم

 هرقدر مدرن وتازه باشد آنقدر زيست كه بتوا ند دراين زمان هحدود مارا بهمقصصد برساند




دريائى منتقل و عاذم مصصدكردم ...خوشبخنانه باوجود طوفان شديد، ارتباط برقراروستاء


 روى امواج باخطرات فراوانى توام بود . بامداد آنروز جند نفر از دوسنان قديمى خْود
 نهو دم. ولى راجع به تاريخ وساءت حهله صحبنى بميان نياوردم • رود بعد از ظهر هوا اندكى آرام شد . راس ساعت نوزده ، فرمانده زيردريائى خبر داد كه در دوهيلى ساحل لنك, انداخته وبايد درحدود نيمششبآماده حر كت شويم.آجودانم رويرهه ساعت حر كت را باطلاع رسانيد و با اينكه قايقران مبلغ كزافى بابت اجاره قايق دريافت داشته بود با اينحال از امواجكف آلود و دريات طوفانى وحشت داشت . ماعت بيستودو شب زيردريائى اطلاع دادكه آماده هنيرائى از من ودوسنا نم ميباشد


 او هـحّنان اشك ميريخت . .اشك او اشك شادى و غرور بود. زيرا ميدا نستعاقبتزحماتش به هتيجه دسيده وبز.ودى ارتشهاى نجاتبخش بهآلهان سرازير خواهند كرديد. . قايق جون چر كاهى روى امواج ميغلتيد و بيش ميرفت . صداى مو تور آن در غوغاى باران و طوفان محو ميكرديد ... ما همكى در داخل قايق پهمباتمه زده بوديم و زقط يكى از دوستان با پجراغ قوه علامت مىداد. اين عمل بمنظو ديِداكردن محل زيردديائى بود ما باجهرهمهاى

 روشن وخاموث ميشد وكونى علامت ميداد . اين نوداز ذير دريائى بود بدانى نسوى منحرف

 دريا بر بدنه قايق شلاق ميزد و هر آن بيم آن مير فت: كه درون آبهای بیا بیا نتها، سر نكون كرديم.. برعرشه زيردريائى קند مرد تنومند ايستاده بودند . آنها بابیى وبرى انتظار مارا
 وحند نفر از ملاحان با ديدن ما دست تكان دادند، انتقال ازقايق بزيردريائى كارآسانى




بشهاد ميرفت و حدود يكصد افسر ودرجهدار در آن مشغول انجام وظيفه بودند .فرمانده با كرمىاز ماستقبال كر: بها لباسهاى نو داد ولباسهاى كهنه وخيس مارا شسنه، خشك كر دند


 جهار كره دريائى حر كت ميكرديم وشبها كه ديكر خطر حمله هوائى دشمن نبود بسطع Tب میى آمديم . تا روز ششم ارتياط راديوئى ما ستاد فرماندهى آيز نهاور در جبل الطارق حضظ وبرقراد بود . اما روز ششم بعلت نمص فنى دستكاه، اين ادتباط قطع كرديد. من از از اين مسافرت خسنه كننده و طولانى بعذاب آمده، انتظار لحظهاى را ميكشيدم كه در مقصد پياد. كردم. در زيردريائى بايك افسر عالير تبه آمريكائى آشنا شدم و بااو در بارهعهليات


صحبت كنم •

روز هفتم نوامبر بهجزيرهد بالتار ه رسيديم • حر كت كردنزيردردريائى مرا بسختى كسل و خسته كرده بود . از اينذو یيشنهاد كردم زيردريائى حتى روز هم بر "ّسطح آب باسرعت تمام حر كت كند ... اما در ههان لحظه يك هو ايمهاى دريائى بالاى سرما ظاهر اهر
 دريائى از طرفرآيز نهاور، بهاين نتطه اعزام شهه ، در جسنجوى ما بو بود لكن بعلت نمص

 زيردريائى بههوايهـاكار آسانى نبود. يك قايق بادبانى


 نمىداشتند كه يُ خیرمرد كه يك عمر ورزثكرده ، هنوز توانائى خودرا از دست نداده بودم ، بايك خيز سرد درون قايق קريدم ... قايقتتكان شديدى خورد . همه تصود مى كردند كه وار كون خو اهد


 به لبه در تكهه داده بود و علامت ارتش كانادا روى بازويش ديده ميشه ، بز بان فر انسه
_ شما زنرال هستيد ؟
-

آنكاه در حاليكه از عصاى عن ميكرفت ، دو آرنج خود را زير شانههاى من قالاب كر ده، باآخرين قدرتىكه داشت، مر ابالاكشيد . بدنبال من همر اهان و دوافسر آمر يكائى
 باصدای كوشخراشى اذ روى دريا بلند شد وراه جبلالطارق را در پيش كرفت من در آن



 مز بور حامل هزاران تن افسر ،درجهدار ، سر باز ، اسلحه و مههاتى بود كه بايستى روز


 وآنتابى ، شكارىهایدشمن از وجود اين كاروان عظيم دريائى آكاه نكشتى . قصد حهل بدان راننهوده بودند ...
 هوا پيمایدريائى وقايق ، درآهن وشد بود . .

 ها بعمل آوردند ، قرارشد بهستادكل فرماندهى نزد رُنرال , آيز نهاوره برويم .. منازمدتها قبل درباره اين هرد بزرك زظامى سخنانى شنيده بودم ومشتاق بودم هر جیه زودتر او رالز نزدبك بيينم
 حرف هيزد، عازم مقرفرماندهى زنرالددوايتآيز نهاوره شديم .. او دريك ساختمانمححكم وآسيب زإنير لازه كزيده بود واز آنجا عمليات را رهبرى ميكرد مردى آرام ، منين و مهر بان بنظر ميرسيد . از ديدن من اظهار خوشحالى وخوشوقتى فراوانكرد ـ ز زمانكوتاه و كار بسيار بود .
ازاينرو تصميم كرفتيم باسرعت وشتاب تصميمهاى لازم را اتخاذكنيم . در كنفرانس
 ميكرد ، حضود داشتنه. سرهنك رهولمس، علاوه براينكه يك تظامى كامل بود ، يكديمِلهات

 آيز نهاور ميخواست شخصا فرماندعى كل قوا را بعهده بكير د ودراين ميانتنها از>سنششهرت



 طى آن بسيارى از هموطنان بيكناه من ازهيان خواهند رفت . صرفنظر ازعده قليلى ازهـم یيهانانمن ، بقيه افسران ودرجه دارانارتش فرانسه تابع دستورات حـكومت دويشى، بودند


 متفقين درخاكآفريقا ، Tلمان هاسراسر فرا انسه رااشغال وشروع بهقتل وآدمكشىدرشهرهای وطن ماميكردند . . زنرالد آيز نهاوره ازاين مسئله بسيارناراضى وناراحت بنظرميرسيد وظاهر ا بحثها
 بهفرماندهى كل واحدهاى فرا نسوى بر كز يده شدم و قر ارشد بعدا وقتى وسايل وتجهيزات لازم بسر بازان فرا نسوى تحويل كرديد وقدرت نظامى آن بهميز ان بالارسيد ، بفرماندهى وكل


 رزمانيكه زنر ال رزيروهوارد جبلالطارق شد و بآ آيز نهاور برخورد درد تاطع كفت : اكر دراين موقعيت حساسكسى بجایى آيز نهاور بود ، نتايج وخيهى ببارمى آمد اما او بامتانت ، صبروسياست خود، كفت :
 ميزنم ، ازروى عزت نفس نیست . نكته اينجاست كه اين ، يكرزم انكليسى و آمريكائى
 نداشته باشد شما فرما ندهى آنى ا برعهده بكيريد . .
 يك افسرييروباتجربه ويك مرد منطقى وجهان ديده بود ، درجواب آيزنهاور كفت : يك

ارتش هنظم ، ارتشى است كه سربازانآن مطيع محض روسا باشند . اوحقيقت هيكفت. زيرا دراين لحظات حساس بايد مردى فرماندهى كند كه تهام سر بازان متفق ، از هر نزادى كه هستند سخنان اورا باجان ودل بپذير ند . .



 جلو كيرى بعهل آورند ، فرمانآتش بسدادند .. بدينسان , آيز نهاور، جنكجووسياستمدار بزرك بينالمللى ، مراحل نخستينطرح ، تورعه را بامو فقيت بانجام رساند . نيروها دسته
 نوامبرجاسوسان دشمنازاين تحرك عهومى متفقين آ كاهى مييابند . آنان كزارشى بهءضمون زير براى هيتلرارسال ميدارند :
,

 اورا فرسوده وكيجكرده است . اواينك خطربزرك را احساس ميكند ، خطرى كه همواره ازآن ميكر يخت وبدان حشت مىكرد . سياست بزرك اومبنى برجلو كيرى آمريكا ازورود درجنك نتش بر آب شده واينك خودرا درمقابل غول نيرومندى كه ازآميزش ارتشهابو جود آمده است ، مى بيند . حیهبايد بكند؟ .
بزودى بسراغ (موسولينى، ديكناتود ظاهرساز ايتالِيائى ميرود وبراء؛ رشتكرمىاز
أو طلبكهك هيكند . اوميكو يد :
, اينك هدف ماتو نس والجزيره است.. مابايد نطفه اين موجودخطر ناك راكهروزى
 جواب „دوجهه رهبر مستبدالراى ايتاليا اين است : - حم حله ميكنيم
 رهينلر، روباه صحرا، ررومل، داكه هنوز تحت تعقيب مارشال (مو نتكمرى، است ، بهيارى

ميخوا ند و بهاوفرمان ميدمد :
, رعقب نشينى كنيد وخودرا بهتو نسبرسانيد. ،
رن نرال Tا يز نهاورمينويسد :
هرومل ، دو باه صحراكه جنكهاى آفريقا را باخته بود ،آخر ين تلاث خر خودرابراى نيل بهيروزى هيكرد .. زمانيكه ازجانب هيتلر فرمان عقبنشينى بسوى تو نس را دريافت


سر بازان به خشخڭى وارد ^یشو ند

فَطط آتش و آزش
 ميرسيد و بدسته سر بـازان T Tلمانى و ايتاليائى كه تازه بِياده شده بودند مىثيوست ، خطر
a.. . a

با ينحال رومل باسرسختى تهام درصحارى بى آب وععلف بهعقب نشينى مى بردازد . . تانكهاكاميو نهاووسائط نقلبه او بنز ين كافى براى تحر كـ ندارند. اما او كفته است بهر نحوى
 از كارميافتد . اما اراده هرومل، قوى است . ازاتومبيل بزير آهده ، مانند سر بازان عادى آنرا هول ميدهد و بهيش ميبرد .. هنوز زقواى متفقين كه در سأحل بياده شدهاند ، سازمان زنكر فته ، بهتو نسنرسيدهاند . , آ يز نهاوره طى نطقى بهافسران عالِير تبه خود مى كويد:





 بايديك تنه بجنكد وفدا كارى، وجانباذى را بحد اعلا برسا ند . واين حنين ميكند. . مر بانزان دليرفر انسوى كه ازظلم نازىها بستوهTمدهاند ، مدت دوماه زهام بتنهائى ميجنكند ودراين ميان فتط جتر بازان آمر يكائى سرهنك , راف ه ودسنه زرهوهو هرو نيته و درقسهت شهال
 دراين باره مينويسه . , ارتش فرا نسويان با كمى نفرات خود و فاقد بودن ملاح جديد ، درعيدان جنك درخشانترين كارزارهاى تاريخ داانجام داده است ، بعضى ازعمليات اين ارتش مساوى آن

 آنحنان كه هست درك نمى كند . زير اهر لحظه اخبارياس آورى ازجبهه جنك ميشنود . وّواى محوردرشمال يبشروى ميكند. درومله درجنوب بيشروى مينمايد وهنوز متفقيننتوا نسنهاند


 مهمى درمر اكش اتخاذكردد و بزودى مردان بزر كى بر ایاتخاذ اين تصمبمها بهاين نقطه خو اهندآمد..
هآيزنهاور، ارتش فرانسه راكه|ينك بدون سلاح ، غنا ولباس ميجنكد ، بحالخود

كذارده ، قصدحر كتا ميكند . اها هواخراب وهو ايبهاها جرأت بروازندارند . وجود او درمراكش لازماست وازاينرواين مسافرت طولانى رابوسيله يك جيبانجام ميدهند . جيى

 وظيفه دارد ازجان اين دوسياستمدار معروف محافظت بعمل آورد ..
كنفرانس آينده سران دول بزرك در , كلازابلانكا ه تشكيل مى كردد . ولى هنوز هيجكس بجزشخص آيز نهاور وماءوران هخفىامر يـلا وانكليس ، ازاين سفراطاطلاعى ندار ند بزودى كنفر انس دوجانبه درشهر دانفاه واقع درمراكش تشكيل مى كردد . این شهر ، امحل
 ناوىهای انتليسى وافسرانفرانسوى درجنب وجو ثّهستند. . اين شهرمر كز تردد جاس درسوسان
 ودشهن هر كزازآنیه دردرون خود مى كذرد ، باخبر نيست .
 روزولت در كازابلانكا ملاقات خواهندكرد. ولى تقديراين جنين مقدرداشته است كها سران


 ميدانهاى جنكآفر يقاى شهالى به بحث ميبر داز ند وجملكى بر آن مىثو ندكه آيز نهاور را

 بايد هر نوع نعصب راكنار كذاشت ويك فرمانده ويكسازمان وأحد بو جود آورد..
 درجات نظامى عمليات خودراآغاز ميكند . لحظات بحرانى و حساس سيرى هيشود ررومله بفر مان پيشوا هـهـنان پيشمينازد و ارابههـای جنتى نيمه منلاشى خود را باآخرين تلالُّ بسوى تو نس والجزيره مى كشاند . آيز نهاور بـالافاصلل مشغول بردسى وبازديد نيروهاى ارتش متهقين ميشود ـ آنان درحال تدارك وسازمان بندى هستند . ناكهان خبرى هيجانان نكيز ووحشتناك بها بـيز نهاور ميرسد : , ر روملازصفوف اوليه دفاءى متفقين گذشته ، بطرف تنكهها يشش مى آيد آي
يكى.ذسر هنكهاى باتجر به ارتش خطاب بهز نر ال فرما ندهآيز نهاور ميكو يد : ـ ز زنى ال ، صلاح نيست شهااينجاباشيد. زيرا مهكن است „رومل، شها راز ندانى كند واين برای او بزر كترين پيروزى است . .
ولى آيز نهاور باشهامت است اونيز نظرز نرال درومله درميان سر بازان وافسران باقى

ميهاند و بهششت كرمى اوست كه ازنكليسها ، فر انسوىها و امريدكائى ها باكمال شهاهت و رشادت ميجكند .
 نيروبياده ميكنند . . اها زمان لازم است تاين نيرو ها بها بارحنه نبرد برسند



 ذغالى مبدل ميكردد . كوئى صفحه تقدير بر كشته است .
بـدنبال اين هيروزى ارتش هشتم از جنوب فراميرسد . اين ههان ارتشى استكـهـ




 انكليس بموازات درياياش هيرود. وضع بادرايت رُنر ال آيز نهاور درزمانى كوتاه، تغييرات شكفتى يافته است . چحر جیل ميكويد : _درميدان مسا بقه كاو بازی، بالاخر هلحظهای ميرسدكه حيو ان دريك نظطه هيدانثابت
 اين سخن اومصداق وضم وخيم محور است . ساعت مرك برای ای ارومله روباه صحرا فرا رسيده واو بايد ميدانهاى شهال آفر يها را بر ایى هتفقين خالى كنند. .. ازاين ميدانهاست






 ميكويد :
 احقياج است وآن يكتاكتيك ابتكارى است . حال كه دشهن انتظار دارد ازجنوب بـاوحمله كنيم • ما ازشمال يورش خواهيم برد.ه هـ

اينحنين ميكند .. مخفيانه صدهز ار سر بازانكليسى وامريكائى را ازجنوببششهال
 مانوريستهاى جنكى است، شر كت دارد ومستقيما نيروهاى متفقين را ازشهال بقلبآلهانها ميراند .. در زمانى كو تاه اين شبيخون ماهرازه كار كر ميشود و تو نس و بيزرت بتصرف متفقين درمى آيد. اينك سرزمينهاىآفريقا درچنعالمتفقين استوهر لحظه نيروهاى جديدترىدرساحل

رياده ميكردند .
اوائل ماه مه • YQ هزار سر باز بهعتفقين ميبيو ندند و بدينسان قاره آفريقا از وجود
آلهانىها ٍاكاك مى كردد.




ديده ميشو ند ..
شهردآ
 آيز نهاوردرح_الى كه سرخود دا بـكوش آمو نتكمرى، نزديك ميكند، آهستهدر كوشش

كلمات تاريخى رابرزبان مير اند .


 درخشان است .
(جرجيل، دريكى ازنطقهاى خودميكو يد :

 را بر ای حمله به ارو پـا كرفتهاند . آنـان بهر كجا كــام مينهند ، اين جهله معروف را وا برزبان ميرانند :
 اين هدف نهائى سران دولمتفق است . حال بايدديد از كجاى اين قاره ميتواندشمن رامورد حمله قرارداد. دوايتآيز نهاور دريكى ازنطقهاى خود خطاب بهافسر ان ارشد اين حنين ميكويد : _T_ نحهمسلم است ، ايناست كه نيروىهوائى منفقين ازلحاظ كيفيت وكهيت بهنيروى







 عظيم ضدهوائى هر نوع هو ایيماى دوريروازى را سر نكون سازند وازهمين روحمله ازخاك بريتانيا غير مهكن است . بس مناسبترين نماط ، سواحل مديتر انـهـ است و نزديكترين آنها >سيسيله . .
 اين مسئله راازكسى كتهان نهيكند ودرهر كجا باصداى بلند خطاب بهخبر نكاران ميكويد:
ـ جنك احتدالى آينده ، ازسيسيل خو اهد بود .

روزنامه نعاران وسياستمداران خارجى ازاين مسئلد دجار حيرت وشكفتى شدهاندو
دانم ازخود ميبرسند :

- حـرآآيز نهاور رمزى ایاين بزر كى وبدين اهميت را درهر كجا باز كومينمايد ؟











 (سيسيل، مصنوعى درشمال آفريهااست .. اين شهر مصنوعى كه باسنك وحیوب وتخته سـهلابنا نهاده شده ، براى تهرين وTموزث سر بازانآمر يكانى تخصيص داده شده است واينعملدر
 ضامن پيروزى درجنكهاست . يك كروهبانTمريـكائى بنام دادواردتر اوس، مينو يسد :









 شرايطى نظبر آنجه ددسواحل ايتاليا ديده ميثود ، تمرين ميكردند واينامر برای بيروزى نـى ارذث داشت .
ساحل سييد وآبآبى رنك درمقابل دويشان دامن كـتردهوبود . آنان ازآب بيرون

 ساذند وهمجنان بيش برو ند.
آيز نهاور باصرف هزينههاى سنكين مناظروشر ايطى نظير آنجه درسيسبل وجودودارد




 سرباذان خسته ودرمانده فقط شبهاوقت استر احت داشتيا وانت . اذاينرو شبها توىآبمير يختند وآب باذی مىكردند .
 قرمزومتودم بود . سر باذانآمر يكائى حق نداشتند وارد شهرشو وند . زيرا در در آنجا بيمارى

 سخت وطاقت فرسا بودك ديكردراجع بهجنك حرفى نميزدند . بلكه هحبتهايشانبيرامون
يخ، آبخنك وملافه تميزدورميزد.. c

روش صحيح و منطقى آيز نهاور در تهام شئون بهاهشم مى خورد او هـو اوره بهانسران


شود . نمىتوان هنکام كار تو قف كرد ونيز براى جلو كيرى از اشتباهبايد تمرين زهود.

 از ارتشها نظيرش مشاهده نشدهاست . اين قايقها بكاميون نيز تبديل مىشو د... ابتدا بصورت قايق روى آب بيث ميرود وجون بساحل دسبده . مانندكاميونجاده


 خو ار بار ، مههات و تجهيزات . مردان جنانكجو دسته دسته سوار كـاميونها ميشو نــد و كاميونها در دل كشتىها جاى ميكير ند. داخل كشتى • هزاران سر باز نشستهاند كه ازدور
 همهجا را اضطراب . آرامش و سـكوت هر كرده است. در درزيباى مالت، دفرعاندهعالى،


 زيردرياُىها از اطراف احاطه نوودهاند. اينان براى محافظت و نكاهدارى اين كاروان عظيم دريائى است . فرمانده عالى معثقد است كه بايد حهاله در شبى آرام و بدون طوفان آل
 آِيا بايد جنك را متوقف ساخت و در انتظار نشست ؟. آنوقت دشمن جپه كار خواهدكرد
 مشاوران خود كوث هيدهد ... ز زنرال مارشال دئيس ستاد ارتش كه خبر تعللـو و تسرديد آيز نهاور دا مىشنود، باشتاب وسراديهه به آيز نهاور تلغن كرده، ميكويد. شها سرانجام
چکار خواهيد كردء آيا ميرويد . يا ميمانيد؟
 زنرال ، ما ميرويم ... آيز نهاور هوماره يرو و اين عقيده است كه بايد دشهن را غافلكير

 ابنكار اوست كه بيكار سيسيل به نتيجه ميرسد.. حیرا ؟

 است و عملياتتخليددر آنبخو بى انجام ميشود. دراين قسمت است كها آلمانىها ور وايتالبائىها در انتظار ورود متفقين ميباشند و از همينرو استحكامات و سلاحهـاى خود را در آنجا

مستقر ساخته| ند، اما آيز نهاور عقيده دارد كه بايد ؤوا دا در جنوب شرقى كه از سواحل سخت و هر نشيبى تشكيل شده است، يِيادهنهود. زيرا اين سواحل قسهت دوم سواحلسيسيل است كه اصلا بر ای بياده شدن قوا ساخته زشده و بهمين دليل ألهانىها كو حچكتر ين قواى
 نيز نمينو اندكو جـكترين خللى دراين حمله وارد سازد . . . دجان آشتا ين بكه نويسندممعر وف آمريكائى كه خود شاهد اين حمله بوده، آن دقايق حساس و بحرانى را بدينسان تعريف ميكند : ددر كشتىهاى جنكى ، انبوه مردانى بحشم ميخورد كه ميكو يند و ميخندند.شو خیى
 آنان آكنده از ترس و اضطراب است بااينحال هيكوشند تاوضع را عادى جلوهكر ساز ند. ولى وقتى كشتىها بحر كت درمى آيند، همه ساكت ميشو ند ... زيرا هيبت كار ، آنـان ان را

 و آن آتش دشهن است. آنان هنوز نميدا نند و زميتوانند تجسم كنند كه هر كاه اين وا واقع وحشتزا بوقوعیبو ندد، چجه خواهند كرد. هيّت مردى نميداندآيا اين جنك لعنتى دا تحمل خواهدكردء.. آيا از مقابل كلو له خواهد كر يخت ، يا برجاى خو يش ميخكوب خواهد

 وآنان در یرتو مهتاب باشكفتى !ـه يكديك, خيره شدهاند. آنان مرك واجساد را را درمقابل




 آرام روى آب بالا و پائين ميروند... دشمن نيز دركوهعاى مقابل رنهان كشنهاست.ساعت
 یيكىى بسختى قابل تشخيص مىباشد سر بازان در سياهى شب نإِديد شدهاند، بر خى آرام سوت ميز نند تا ثابت كنندكه در آنجا هستند. كشتى فرماندهى در وسط قرار دارد و فرامين بوسيله راديو ؛ه ناخدايان كشتىها ابلاغ ميشود.. .
راس ساعت دى، ناو كان بحر كتدرمى آيند ... از دور نور ضعيف مو تور خــاندهاى

 ميكنند . بمبها شكفتانكيز و اسر ار آميز هستند . زيرا بوسيله امواج راديو ئى كنتّل و و

بمبهاى هدايت شو نده Tالهانى، سلاح سرى و خطر ;اكىاست كه متفقين برایاولين
بار در حهله سيسيل بآنها مواجه ميكردند. اينك چِه بايد كردو... كشتى فرماندهى كه




 و بوى آن مشام دا آزار ميدعد ... اين تنها راه مبارذه با بهبهاى هدايت شو ندهاست..

 را در شنزار ساحلى وفراز تَههاى مجاور مستّر سازند و باتعدادى توب ^^^آتش بروى
 بطول نمى كشد و روز VY اوت با تصرف دمسينىه در دسيسيل، بیروز ميكردند .



 بدادشان دسيده است . حزب فاشيست طرفداد >موسولينى، ويشنيبان حلومت او عقيدهدارد


 وطنيرست ونيروهایدولتى و فاشيستهابوقوح ميبيو ندد و هزاران بيكنا. و كناهكار،جان شيرين خود را در اين راه از دست ميدهند.... (بنيشو موسولينى، شعارش اين است:
(من زند كى خود دا شاهكارى خواهم ساخت.،
 ميكند موسولينى نخستوذير ايناليا ، ولى در باطن تعين كننده سر نوشت آن ميباشد . اما
 آمريكائى واكرامى ميدارند. سر بازان امر يكائىشهرسيسيل راتصرفكرده. ودرخيابانهای آى




קديد آمده بود. دراهتزاز بود. هردم از زن و مرد و كو چك وبزرك وركف ميزدند.سر بازان

 آب دهان برجاى ميكذاشت، بر كو نه سر بازان آمريكائى ميزدند و آمر يكائىها كه بدين موضوع عادت نداشتند . كمى زإراحت هيشدند .
فصل ميو. وانكود بود ، ايناليائىها برایى بزر كداشت سر بازان براساس سنتهــاى قديهى. سيب، هلو وا نكور بدسروصورت سر باذان خسته ميكو فتند. صورت اكثر آ آنها دراثر له شدن انكور و ريختن آب آن، خسبناك شده. صدها يشه ومكس روى آن نشسته بود. در



 دعوت ميكند . (آمانوئل، سوم ، بادشاه ايتاليا اعتقاد يافته است كه وجود اين ديكتاتور جاهطلب و فاشيستهاى دور وبر او، موجب نابودى و فناى ايتالبا خواهـد شد . يـكى از
 بيشنهاد ميكندكه هر جه زودتر اختيارات ازهموسولينى، كرفته شود . داهــادرموسولينى،

 بايد اورا بر كنار كردء.. .شورایعالى فاشيست، تشكيل مىشود. دراين شورا كه بهمنزله


 كه بايد تغيير اتى دراوضاع سياسى داده شود .
 بجا نشينى وى برگز يده شود. برای اين بيشنهاد رآى كرفته مىشود . طبق اين بيشنهاد بايد اختياراتى كه از چندى قبل بهدهوصولينى، داده شده، دكى بارهبه پادشاه محولگردد
 از جانب رشودایعالىفاشيستء صادر مى, كردد كه براساس آن „موسولينى، ازكاربر كنار كردد .. اين رای بهنزله ضر به مهلكى است كه بر يـكرد دوجه ه وارد آمده است . اما آهايلات جاهطلبى و بزركمنشى وى،اج اجازه نهيدهدكه اينسان از صحنه سياست دنيا محو شود
 سخت وطاقت فرساست. بهخانهمىدود ، ولى قادر نيست بخوابد .. افكار هختلف دقيقهاى

اورا آرام زمى كذارد معشوقه اور كلارا ـ یتاچیى باوتلفن هيز ند. اماردوحهه حوصلهحرف



 وقتى براى شنا بساحل دريا ميرود ، شناكران ماهر در اطراف و جوانب مواظب جـانـان او هستند و در ويلاى خود نيز مردانتير انداز قابلى برای اين منظور دارد . ترديد ودو دلى لحظهاى از اودور نميشود . ازاينرواز فرمانده كارد محافظ ميخواهد اهد كهيشترمواظب
 بارای شورای عالى فاشيست مو افقت نخواهد كرد و يااقل نخستوزيرى را از از او نخواهد

 باو ميكو يد كه قصد دارد بهلاقات هاشاه برود .. „راشل ، باوميكويد: ـ شها نبايد بهـادشاه اعتهاد كنيد.
 دد ــ پزارهه را مامور ميكند تا ازيادشاه وقت ملاقات بكيرد . اين ماقاقات هرچه زودتر باشد، بهتر است. او دوشنبه بعد از ظهر را هناسب ميداند راس ساءت دوازده و پانزده دقيقه اجودان هخصوص رادشاه پاسخ زير دا از جانب بادشاه به موسو لينى مىدهد :



 در ايوان مقابل ڤصر درحال كر كرد هس هستند رئبس شهر بانى، هس از اداى احترام خطاب بها
اعليحضرت اجاذه خواهندفرمودتا موسو لينى هنگام مر اجعت اذ كاخ دستكيرشود.


 راه دستكيرى او.هنكام خروج ازقر رساوياهاست . .
ملكه رلناهك كو كُىازاين سخنبر آشفتهاست، باحالتى جدى خطاب بِادشامميكويد. ولى من تصود نميكنم بـازداشت او درون كـاناخ ، بـا اصول ميههماننوازى مطابقت

اما وضع حساس و بحرانى است . هوحوديت واستةالكا ايتاليا باذيجه دستديكتاتور








 سروان هوينيرى، , آورسا، مامود بند كندوم ارتشهمراه جندسر باز مسلح در پائينبلهماى كاخ با نتظار مى ايستند .
راس ساعتا الموسولينى بهمراه منشى خود „د_جزاده، ازاتومبيل سياه رنك خويش بيادمميك,دد.
سهه مامور هسلسل بدست نيزبشت سر او بياده شده ، دركنارخارخبابان مقابل قصر بانتظار






پادشا. بكرمى اذوى استقبال هـكند وصندلى بزد كیى راكه در كنارث قراد كرفته ، بددوجه
 در كنار در ورودى سالن ، ز نرال ; بو نتو نی ه ايستاده وبا بادشاه و دموسولينى، كه


 بیى آنكه كلامى برذ بانآورد . يكورقا كاغذ سفيدكه جيزهائى روى آن نوشته شده بودجلو هموتسولينى، كذارد ..
 ا نفصال او ازخدمت وجانشينى مارشال ر بادوليو ه ازطرف بادشاه تحرير وامضاءكثـته بود.

هوسولينى نامه را جند بار به دقت خواند ، آنكاه روى بهبادشاه كرد اين كلمه ازدهانش
خارج كرديد :

קادشاه درحلليكه سعىميكرد بر اعصاب خود مسلط كردد ، بامتانت كفت :



 بود . درحاليكه باانكشنانش روى ميزمينواخت كفت :


 اوبدنبالش براه افتاد .Tرام ازيلهاها صائين آمدند .. موسولينى مدام زمين را را نكاه ميكرد.

(آورساه جلو آمد ودرحاليكه اداى احترام هى كرد ، خطاب بهدوحیه كفت :

موسو لينى نکاهى ناشىازحيرت وتعجب بهحهره سروان , آورسا، انداختن كفت : - برای جه؟ إ من كه بيماد نيستم - تقاضا ميكنم تامل نفرمائيد . شها بايد سواراين آمبولانس شو بد. اين يك دسنور - نظامى است وما ناكزير باجرایى آن هستيم
 حلقه زدiند. .
 קادشاه ودولت انقالابى اسيرشده بود . بااكرأه بهطرف آمبولانس براه افتاد . . منشى اوهاج


 اينك براساس فرمان پادشاه و تصويب شورايعالى فاشيست ، ديكناتور ايناليا روانه
 ماموران حفاظت جانديكتاتور كه همانكو نه مسلسل بدست درخيابان ايسنادهبودند، تانيهههاى شباز جاى خود تكان نخوردند ومدام انتظار هدوجهه راكثيدند. ولى بالاخره

ازديكناتور ايتاليا خبرىنشد .. اوبسوى سر نوشت نامعلومى ميرفت . . سر نوشتى كهدريايان جنك جزهرك وشور بختى حيزى براى او بارمغان زمى آورد .


> ديكر كسى اورا دراماكن عمومى نميبيند. كسى صدايش را نميشنود .

روزنامههاى بزرك دنيا باكا درا درات درشت اين جمله رامينو يسند :
( ديكتاتور ايتاليا مستعفى شد !
 ورغبت از كار بر كنارشود واين هـه قدرت ونفوذ رابيكباره ازكف بدهد . اواكنون درد درون آمبولانس صليب احهر جاى دارد وبى خبر ازآينده دردناك خود ، ، بهن نقطه نامعلومى كشانيده ميشود . >دوحهه حتى فرصت نيافته است مايحناج اوليه زندكى را باخود برد بردارد . باهمان
 وباريشهاى نتراشيده وظاهر آشته ، در كوشهامبولانس صلميب سر خكه باسرعت درطول يك جاده خاكى كوهستانى بيش ميرود، كز كرده است.. هيحكسام ازاعضاء حزب مقتدرفاشبست نميدانند (موسولبنى، جه شده وجكـو „موسولينى، بايكدنيا اندوهو Tشفتكى ازهمر اهان خود كه يك افسرضهاطالاءات ارتش

$$
\begin{aligned}
& \text { ويك افسريليس هستند ، ميهرسد : } \\
& \text { - مرا بكجا ميبريد؟. }
\end{aligned}
$$

اما بـاسخآنان سـوت است . طبق طرح سازهان ضداطلاعـات ارت ارتش ، رهبرايتاليا





 وحشتناك محاصرهكرده است ، برای رسيدن بهاين قله ، فتط يك راه وجو ددارد و وآنتلسكى است . دراعماق دره يك نكهبان هيروسالخورده زندكى ميكندكه مامور اين تلسكى است و


خود را بهاوج كوه برساند..
بادشاه ايتالِا „ويكتورامانوئل، نامهاى براى (موسولينى، مينو يسد ودر آن ازرهبر قديم استمالت ميكند . مينويسد : , اوضاع فعلى ، اقتضایآن را ميكندكه شما برای چندى دريك ويالیى آرام وبىس وصدا باستراحت مشنول شويد
 همدم اويك باغبان بيرويك خدعتكارسالخورده است كه غذا ، جاى وقهوه براى او درست ميكند . لباسهايش را ميشويد وTنها را اطوميزند. ويِرمرد جاغبان وسايل مورد نياز اورا
 ( دوجه ، روزهاى اول مانند ديوانهها بود . شبها تا صبح زميخو ابيد وروزهـا مـا مدام راه ميرفت وهذيان ميكفت .. من هردوزبسته مواد غذائى راكه دولت براى اومقرد كرده بود ، اذهائين بوسيله تلسكى برايش مى آوردم.. او كمكم بدين سكوت وتنهائى عادت كرد

 ديكتاتود بامن وخدمنتار يیربنرمى وملاطفت رفتارميكرد وديكىاذآنههـكبر وغروراثرى بجشم نميخورد .
 اميد وآرزو درزواياى تاريك قلبش درخشيدن كرفت . اغلب !من مى كفت :

يكر كز كه باسرسختى وحوصله تمام ايسنكاههاى مختلف راديورا هيكرفت . ناكهان خبرحيرت انكيزى شنيد. خبرى كهاو رادكر كونساخت . آلمانها خبر دسنكيركموسولينى را شنيده بودند . ناكهانازجاى إريريه فريادزد زد
ـ من نجات ريداكردم . هينلما نتقام مرا خواهد كرفت . . فاشيستها با باكمك هيتلر خائنان را بسزاى اعمال خود خواهند رسانيد . آن روز بعداز ماهها سرانجام , دوجه ه خنديد .. شام را با اشتها خورد و تاظهر
فردا خوابيد.. ،

مدتها از اسارت ديكتاتور ايتاليا ميكذرد ولى هيحكس نميداند او كجاست . آلهانها




 منظور بايد تمامكارها رادراختفا انجام دهد . نخست چندتن از نمايندكان مخفى خر خود را را
 ايتاليا ومنفقين وامكان صلح باهم بمذاكره بيردازند.
 مى كردند نمايندكان دول متفق وايتاليا درتاريخ نوزدهم اكوست سال 19AF درليسبن با

يكديكى ملاقات مينمايند . آنان مـكى لباس شخصى برتن دارند وكسى ازمذاكره ایشان در باره اين مسئله حياتى ومهم آكا. نيست .. ازطرف متفقين زنر ال آمريكائى ( بدلاسميت، و ز نرال انكليسى (سترانكه شر كت جستهاند همزمانا ، فرستاده هاى ديكرى بهسيسيل و الجزير• برای ماگات بآ يز نهاور مىدوند .T انایمى خو اهند علير غم كذشته ، بامتفقيندوست
 خلاصهكردهاند وآن , تسليم بلاشرط ومحضا آلهان وايتالياست. سرانجام درتاريخ سوم سیتامبر قرارداد متار كه جنك ميان ايتاليا ودول متفق بامضاء

 صهرى ميشود .
سران ايتالياتصورميكنندكهآلمانهاهنوزكاملا ازاين رازبزرك بيخبر ند .. مارشال
 ميدان هوا نوردى شهردم دا بتصرف در Tورند .

 كه آلمان ازنتشه ايتاليائىها Tڭگاهى جسنه ودرصد انتقام جو ئى است . او ميكويد :
ما دوستى دا كهراهخيا نتدريمش كير دو برضدهمبيمان خود قدعلم كند، خواهيم كو بيد . . (يمشواهنخست دراننديشه است وازاين كه دوست ديرينهاث ايناليا باويشتكرده،دجار خشهى بىبِايان كشته است . او بلافاصله سرداران عـاليرتبه را درستاد خود كرد آورده فرياد ميزند :
ـ ما بـايتاليا حمله خواهيمكرد .

جنك رابامتفقين اعلام دارد . امااواذآلهان بسختى ميهراسد . بنابراين دراين امرتعلل ميورزد وازرفتن بهايستغاه راديو ابا ميكند . لحظات هو لحظه سخت تر و بحرانىترمى كردد
چها بايدكرد .آيز نهاور كه ازاين موضوعسخت ا انديشناك شده است ، برديكران پيشى
 روز هشتم سیتامبر راديـوى لندن متن بيام او را كـه روى صفخه ضبط شده است
پنخش مى كند .

رمن قرارداد منار كه جنك ميان ايناليا ومنفقين رااعلام ميدارم. ازاين پسسر بازان ايتاليائى دوث بدوث برادران منفق خود بسراى حصول بيروزى نهائى و شكست ناذيسم


كوربنگگ مارشال موائى آلمان نازى در بحبوهيٌ قدرت

> خو|هند جنكيد . . c

برضد دولت ايتاليا نبردكنند . در داخل ايتالِ! نيز اوضاع دكر كونكشته است .. اعذاء
 وكشتار وحشتناكى را درثهرها وشهرستانها آغازهينهايند . آلهان نيزازاين فرصتاستفاده
 را دكر كون ميبينند ، از رم خارج شهه ، دوراز انظار ، خود رابهر تارانته هيرسانند . اين شهردرتصرف ارتش انكلمس وزيرسلطه هنفقين است در آنجاست كهآنها مينوانند

تا حدودى آرام بوده از كز نددشمنان درامان باشند

 سازمان جاسوسى دا ييش خو دخوانده ، فرياد ميز ند : - بهرقيهتى شده ، بايد >موسولينى، راييداكرده . نز دهنزآوريد.. وازطرفى سران ايتاليا و وزرایكابينه رادسنكير وقتلعام كنيد .
 ميكند . آ نان نيز با سرعت درصدد بيداكردن بناهكاهى برمى آيند ودسته دسته بوسيله كشتى واتومبيل بهشهرهائىك تحت اشغال متفقين ميباشد. مى كريزند . .

طرح , آزادى موسولينى « معروف است . او بهماهور جسود وباعرضهاى احتياج دارد . بزودى اين مردبِيدا ميشود.. نام اودسـوردزنى، است . (سكورذنى، يك افسرخشن وجسور اس - اس استكه با سرعت مقدمات فرار موسو لينى را فراهم ميسازد .. همزمان هـان شهرهان ايتاليا يكى یساز ديكرى اشغال شده است وانكلميس هاتاقلب ايناليا يشش رفتها ند ... آ آنان شنيدها ندكه موسو لينى درقلعه , كرانساسوه برفرازقلل مرتفع آلـ زندانىاست واست وافرادبليس
 ازدستر"سى (هيتلى، بهدمو سولينى، جلو كيرى بعهل آور ند . .
(موسولينى، توسط خدهتکار خود شنيده است كه انكليسها بزودى , كران ساسوه را تحت اشغال درخواهندآورد وبدين ترتيب مهكن است هيتلر بهوى دسنرسى پيدا نكند . او شبا نكاه I M سحتامبر نامهاى بهفرمآنده كروه محافظ قلعه موسوم بدستوان رفايولاه مينويسد. موسولبنى باقلم شبوای خود افسرجوان را تحت تاثِرقرار ميدهد وباو ميفهماند. كه
اكرانكلليسها بهقلعه نزديك شو ند ، خود كشى خواهدكرد ..
, رفايولاه كه مسئول حشظ جان دروحیه است ، ازاين بابت دحار تشو يش مى كرددو درداخلاطاق ددوجهه بهكاوث و جستجو میبردازد وسابل فلزى ، بر نده وحتى تيغصورت

تراشى رانيزازاطاقجهوسولينى، بيرون ميبرد. زيراازاين وحشت دارد كه مبادارموسولينى،
خود را ازمميان ببرد .



 بوسيله هحافظين ايتاليائىوانكليسى حفاظت ميشود ـ از اينرو بايدنخست بطر يقى آنان را از از




مرموز د بو >ه ميشود .
(هيملر، مردزيرك ودانائمى است . او بادقت وبصيرت كاهل همه چجيزرا بدوا پیشبينى مى كند . او ميدأ ندكه مهكن است ايتاليايُىها بهمعشوقه موسولينى , كالارايتاجى ، آسيب




 را هدف قرارميدهد ودومامود درحاليكه بشدت زخمى ميشوند . ناكز ير بفرار ميكردند. . هاموردان سر كرددسكورزنی، ز نرالدسولنى، راكت بسنهبهآلهان ميبر زد تاازآنجاءاماموريت
 نَشه بازداشنكاه هوسو لينى را جلمِ روى خود رهِن كرده ، بادقت بر آن خيره ميشود .. قلعه



 دجارياس ونااميدى ميشود . ولى فرمان بيشواايناست .


نقشهاى طرح مينمايندكه با يدآ نرا ازشاهكارهای مسلم تاريخ جنك دوم بحسابآورد دور ..





 آمدن ميكنند






 نقشه نبايدكو
كاندو هـا درحالى كه زنرال د سولتى ه را ;يشابشش خودحر كت مبدهند ، قلهه را
محامره ميتمايند


 قضيه شده ، درحالبكه بالتوئى بدوث انداخته وكلاه شابو رابرسر كذاشت امت ، بيرون


 بروى يك زُنرال ايتالبائى تيرا ندازی كنيد ..





 آتش استكه يك هوإيماى شكارى سبكا لمانى ، روى زمين فرودTمده ، بعدازجند تكان

شديد ، از حر كت بـاز ميايستد ... هوسولينى جـايد بوسيله ايـن هوا ايمهاى شكارى فرار
داده شود .


 وخطاب بهف_مانده عهلياتآزادى موسور لينى مى كويد :



مى كو يد :

 بز ند . برفراز اين صخرهعظيم باندى برای ایرواز وجود ندارد . زمين سنعلان ، كلل آلو








 هوا نوردى است. ولى چجارهاى نيست.
 كهى ازاوج آن كاسته مى كردد . ولى بزودى بادبزيرشاه پرهایى آن رفته ، او جمى كيرد و

از نظرها نإيديد مى كردد


 بهز ندانهاى متفقين روا نه مى كردند

 مىشود . زيرا وزن سر نشينان زياد ، قدرت كشش موتور كم و سو خت ناكا دونى است . ولى
سر انجام در اين نَطه بر زمين مى نشيند .






 جون موسولينى يارى كند . در باطن خوشحال است . (موسولينى، بعداز يكروزاستر احت،،بيامى بهمضمون ذير برای فاشدستهایايتاليائى میفـرستد .





 آلمان خطاب بهملت آلمان اينجنين ميكويد :








 سالل نو وجنوب نابل بيشروى مى كـيت ، نوشت:

 از هر فرصتى براى بيروزى استفاده مى كرد و و اينك لحظه آن فرا فرا رديده بود تا تا از حمهله آلمان بهايتاليا بهرْبردادى نمايد..
(موسولينىه ديكناتور شكست خورده ايتالبائى بطرز هعجزماTسائى توسط حنر بازان آلهانى . دبوده شده و بهووين، منتقل كشته استرهيتلره اين هوفقيت را جشن ميكيرد وبا اين شاهـكار بى نظيرى كه بكاد بسته است ، جهانيان را غـرق در شكغتكع ميكند . در ايناليا هزاران نفر عضو حزب منحله رفاشيستء هستند . واين ه-ردان جون „موسولينى،
 رفاشيست قوى است و قوى خرْبروز است. ،


 در خواهد آورد . . . بدينسان در ايتالِا كه مدتها از جنك دور دو بود ، هيجانى زاكفتنى
 كشته است .
اكثُريت مردم شاهدوستان و ميهن حرستان هستند و كروهى نيز فاشيست و طرفدار
 موافقت متفقين رأ جلب كرده امت و اينك نيروهاى امريكا نابل را بتصرف درآوردهاند , نإِله بندر بزركى است واز جهت رسانيدن آذوقه به سر بـازان منفقين، داران آى اهميت و
 كرفته، بجانب دم نزديك ميشو ند.
فرمانده قواى Tمريـا در ايتاليا زنرال> كلإركه است. او مردى لاغر انــدام، بلند

 كه زُنرال ازقصر سلطنتى كاسترهبعنوانقر ار كاه كلجنـكى استفاده كند .او او نظير آيز نهاور ماده و بى


 فرماندهان جنكى اولين كسى بود كه ميكفت :
 این اطـاق ارابهاى دارانى يك تختخواب يك ميز كو جك و ورك دوث است . و در اطراف آن روساى ستادها خيمههاى كو حجكى برباكردهاند. نيروهانى دولتى ايتاليا كهدحار
 هموسو اينى ه كها يناك تو سط هينلر ,شتيبانى ميكر دد و بزودى قدرت رابدست خوا اهدكرفت..

اها در اين ميان نيروى عظيم ولايزال ديكرى وجود دارد كه از فلببهاى برطبش مردمان










شب جهنمى، اينكونه مینويسد :





 و تئاتر ها بسنه و مردم آماده فرار از از شهر بودند ،.. در آن شهر شلو شو










 سبع و درنده خو كرده بود . يك مرد بير در حالِيكه دست نوه خردسال خود ور را ما ميكثيد فرياد ميزد :
_ راه را بازكنبد، او دارد خفه میشود ..
دختر خردسالىميان فشار جهعيت قدرت نفس كشيدن نداشت . او ابندا جين مىزد.
 بيرمرد سخت عرق كرده بود. هر لحظه دست طفل بينوا را بيشتر هى كشيد ... امـا
 بيروح تبديل كرديد .. ـ؛افسر جوان درحاليكه مردم را بافشار اذ هم جدا مى بهطفل خردسال دست يافته، اورا بيرون كشيدי اما دختى خردسال ديكر نغس نمى كشيد ،
 زودتر یناهى مىجستند . بسيارى از زنان باردار در اثـر فشار و ازد>ـام دجـار سطط جنين مىشدند . .
آنشب يكر بع ساعت بس از خبر آزيرها ، ؛هباران آغـاز كردیه . بمبارانى عظيم باوسعت فوقالعاده، بمبارانهاى ابتدائى در شهال شهر آغاز شد . در آن زتطه، شهر حون

 روى عهارت، ايستکاهمای راه آهن . فرود كاهها و خيابانها . . در شهر هيج كو نه

 از هوا ايبهاها باتهام مواد منفجره در آسمان منهدم كرديد و.تكهمهاى آن روى يك ساختمان

 ولى هردو ميان شعلدهاى سر كش عمارات شعلوور فرو افتاده، كوشت بدنشان سو ختهـ مانـ ماند ذغال سباه كرديد.. بدنبال هوإيهاهاى دسنه اول ، دسنه دوم و دسنههاى بعدى در آسمان ميلان ظاهر كشنه بمبهای . . . . و . . . . ميشدند
بيمارسنان , بنهفراتلى، باتهام بيمارانش . آتش كرفت و بهويرانهاى حزنا نكيز مبدل شد. مؤسسه تحقيبات سرطان ميلان،قصر هادشاه ، موزه تاريخ طبيعى، سيرو، ديرراهبكان

ويران كرديد ...]
 صدد باز يس كرفتن آن از چنكالا متفقين است. اما متفقين كه فرماندهىنيروهاى آنبر عهده زنرالر كلارك، آمريكائى است، از تحرك و جنبو جوش باز نميايستند . آنان بايد از جنوب بششمال رسيده زهامخطه ايتاليا دا بَّصف در آورند . هدزمان بآغازاز بمباران

هـسند در راه اشغال اين سرزهين، بر آلمان يثشى كيرند . .



 متفقين ضر به ششت محكهى به آلهانهانشان ميدهند آنا



 است و هدف او صلع وآزادى است اين طرف بالاثك متفقين ميباشند.

 خود را بهثبوت رسانده است، تيّهاى فرانسوى را واردخاكایاينالياكرده، بهيشروىادامه





 زنرال , آيزنهاور ، نيز همين است . . با توافق قبلى ميان نيروهاى دولتى ايناليا و
 شلِك مسلسلهایى آلمانى ، آنان را ازهِاى مىاندازد ، زيرا آلهانىها زودتر ازايشان به دم دست يافتهاند .. نبرد نيروهاى محاى محور و متفقين شهر بشهر و قصبه به قصبه اداهه
 فرمان او اين است: , بِا حداكثر قساوت و بير حمى يمشروى كنيده در اين راه عمال فاشيست نيز او را وا

 كرده درهر كجا بهمراه هيتلم ديده هيشود. . هيتلر اورا باخود براى تهاشاى جبهه روسيه مىبرد و دريس جبهه مخازن نظامى تدار كات

واسلحه و مهمات را باو نشان میدهد، . (موسولينى، كم كم احساس دلكرمى وقدرت ميكند




خود را نجات خواهيد دادء ..


 فاشيست درا نتظار وى هـتند. (موسو لينى، بانيروهاى محافظ آلهانى كه دوردرو برش را راكرفته
 واشيست است. ديُس اين جهرودى نوين خود او خواهد بود. تظاهرات خيا بانى آغاذميشود
 در ميدانهاى شهر دم، ميلان و ساير شهرهای درجه اول ظاهـ كتَّهو بانطقههاكدوساءته

 خود تقسيمكند تآ نان مبارزهاى راكیاو بنيان نهاده است، دنبال زهايند..دراين راه هينلر باو يارى خواهدكرد. هيتلر دریِاسخ او هينويسد :
 هينلر خواسته است در اختيارثققرار خواهو داهد دادنخست تعدادى داوطلبكار كر جمع آورى



 فرستاده شود. عنصر مورد احتياج آهن است. اها در ايتاليا آهن بسختى يافت مىشود .




بهمضهون زير نوشته شده است :
 قراضهحالبى تير آهنواتوهبيلنانلاشىشدهووسيله وا كنهاى بارى به كارخانههاى آلهانسر ازير

هى شود ودرازاء آن سلاحهاى خطرناك بهدموسولينى، تحويل مى كردد در برخى ازشهرها




عهال فاشيست افرادبى خبر وبى طرف را دعوتبشر كت دراين حزب هى كنند. تدار كاتاين


 سر بازان مى كردد.



 , رووح وطنْرسنى و شاهدوستى هنوز در ايتاليا نمرده است.ه هنوز تودههاى آذادى طلب
 برای جهع آورى موافق نهو دن قاطبه اهالى ايتاليا هو ثر واقع نهياوتد وبالاجبار دست بزورد

 افسانهای ميز نند.
دراین راه فاشيستها نيز همكارى نهوده، چِون طاعون و ٪مرك برسر هموطنانخود
 از مرذهاى غربى وشمالى بطرف مر كز ايناليا سرازير ميشو ند .
 صنعت اسلحهه سازى محسوب ميشود.اين تازنك كه دومتر طول ويكمتر ارتفاع دارد،ماكت



 عظيمالجئه . انفجارى عظيم رخخ داده ،تانك دشمن منلاشى هيكردد . آلهان هـا ;ــام اين وسيله حيرتا نكيز را , كوليات، نهاداراند . كولباتها وحشتى عظيم در دل متفقين ايجاد ميكنند و بيشرفت آ ناذ را دحار تاخير مىنهايند.

آلهانىها دست به كشتار ميز نند تابامرعوب ساختن ايتاليائىهاى شاهيرست، آنان






 فرار دسنكير وبداخل يكى از اين قفسهاى آهنين افكندمميشود اين قفس را مقابل آفتاب مى كذارند وحرارت حاصله درTن ،افسر مز بود را ديوانه ميكند. درسراسر بازداشنکاهها






شرح مىدههد . مينو يسد :




 ما نيز فرا خواهد دسيد .


 رفتند . . .
درنزديكى
 يك اصطبل كثيف راهنمائى مى كردند. زنها و بجهها شيون و زارى براه i i نـدا خته بو داند.
 وبعد از نيمساعت ، يكعده ديُر را ماننداغنام واحشام درون اصطبل ريختند. تعداد ماجمها
به • ب نفر مى_رسيد .

ناكهان يك افسر >اس _اسه درحالِكه فندك مشنعلى بدست داشت وارد اصطبل شد و نكاهى بها نداخت. خدا يا او ميخواست حهه بكندء . يكهر تبه متو جه هوضوع شدماس . اسها

افسر آلمانى كبريت را به كاهها افكنده از اصطبل خارج شد ولى رنجرهها را باز گذاشت تا جريان بادبهآتش دامن بزند حرارتى جهنمى بو جود آمد و آتش از در ينجر•

 دسترس آن بيرون آورم. بته ازیند ساعت آلهانها بدروناصطبل آمدند تاتير خلاصروى مغر سو ختكان خالى كنند. وقتى اجساد متعفن راكه بوى كباب سو خته ميداد ديدند، بينى

 دستبردار نبودند. يكدسته ديكى را آوردند. اينبار آ نان را بامسلمل درو كردند. من در
 كه مى كفت :

- بيبنيد، آ نانهمه مردهاند؟!شها نيز چند لحظه ديـك, دركنار ايشان خواهيد بود. و بعد صداى مسلسل را شنيدم ....
فريادها و ;الههاى جكرخراث بدنبال ركبار مسلسل بهاTسهان برخاست ودر انـر كمانه

 خشن آنـان را شنيدم كه روى سنکغرشهاى كو جه منعكش ميكشت و بعد جند اتومبيل را
 جرات ايستادن نداشتم. شاهعاهان وقتى آفنابغمانكيز غروب مى كردد، از دور صداى ناله
 زنى را تشخيص دادم كه ميان مرددها در جستجوى جيزى بود . او وقتى به مــا نزديك شد ، كفت :
ـوالريو . فرانكو .. انريكو. .. همه مردها ند ..
و آنكاه هقهق كنان كريه را سر داد اورا از روى صو صدايش شناختم . دختر خالهام
(مارياه بود. من بخود جراتى دادم و ناله كنانگفتم : _ا الهانىها رفتند

جواب داد:
_ هـه رفتهاند ..

وبعد چند نفر از رارتيزانها مرا درون كليسايُى كه مر كز تجهمع رارتيزانها بود ، بردند. كشيشى در Tنجا طبابت ميكرد و بر بدن زخميان مرحم ميماليد. بدستور هينلر و موسولينى اجحاف به حداكثر خـود رسيده است . اجحاف بخاطر ارعاب مردم. در دهكده ددى إيتراه، يك جو خهآلهانى توسط مردان هدافن كشته ميشو ند و اين موضوع فرمانده آلهانى را دجارخشم بیى بايان مى كند . او در همام انتقامجهو ئى بر آمده افراد مشكوك را دستكير مىسأز ند. ( ليرا ـ وانو نه ، يـىى از اهالى دهكده، خاطره تلخ آنروز را اينكو نه باز كو مى كند


 تن داشت ودست و صورتش دراثر Tلود كى بآرد، كاملا سفيد شده بود، بيرون كشيدند . , كارمينخى غ رفتكر كه هیخواست فرار كند ، با شلميك يك ركبار هسلسل در جای خود ميخكوب شد .
دو ميوهفروش دوره كرد كه خود راروى باريككاهيونانداخته وخيال فرار ازدهـكـده
 بناى ويرانه بودند، اسير نهودند . هر كدام از آنها صاحب زن و جند بیه بود بودند . اما فرمانده آلهانى خشمكين بود و تمام افرادى راكه مشكوك بنظر مىدسيدند، دستكيرماخت
 افسر شهر بانى محل از دهكده خارجنهود ند. زنها و بحههاى بازداشت
 شده از نظرها نايديدكشت. يكى از زنها درحالِيكه طغل خود را درآغوش داشت تا مدتى



 ـاينجا
و بعد درحاليكه باد كان را نشان مىداد اداهه داد :

 „داكيستو هنكاه حبرتآلودى بيكديكر كردند. آنان نهيدا نستندكه جهكسى اين پاد كان
 مر بع عظيم دوى ماسهها كشيد، مربعى بطول وعرض دوازده متروآ نعاه فرياد زد:

اينجا را بكنيد. همينجا قبر شها خواهد بود سر بازان مسلسل بدستآلهانى، كروه
مردان تيرهبخت دا محاصرهكرده، لوله هسلسلها را بجانب مغزهاى ايشان نشانه كرفتند.


 رفت وباز كثتو بآراهشقلبى بهحفارى خودادامهـ اوورد آن لحظات جهالات نامفهومى خطاب به نزديكنرين دوست خوه دكه مشغول كندن زمهی بود ادا كرد اواومى كفت : شها ناراحت نباشيد






 يكرگبار طولانى،سكوت اضطرابآور دا درهم شكست.. آلمانها سنو ان شهر بانى را كشته بودند، اوشث ساعتتهام در كنار ديـكران كار كرده وقبر كندهبود او اميدى به آزادیى نداشت
 زده بود . اودر آن لحظهبهفرمانده نزديك شده وبدروغ كفتهبودكه مقصر حقيقى خود اوست



 اورا بالای اطاق خود آويختند .

 بوده واكنون در وزارت دفاعايتاليا كار ميكند مينو يسد :
 بكمك بارتيزانهاTآنرا در نامل دفن كرديم،





كنند وباتلاث پیى كير يِروزى رابحناكآور ند. ازاينرو بك افسر پير و سالخورده انكلمسى


 نزديك ميكند .. داستان فدا كارى آنان بيشتر بهافسانه شباهت دارد تابهحقيقت. „ديكتاتوره سرسخت ايتاليائى دكر باده بهوطن باز كشته، قدرت را بدست كـرفته


 استالین وروزولت دیاز كنفرانس تهران دراخنياروى كذاردهاندو آن جنك بزر كى استكه سر نوشتد دنياراتضمين خواهوركرد : حمله بهنورماندى. آيز نهاور سخت انديشناك است و دراينلحظات بحرانى قادر نيست جنغى راكه در اينالياآغاز نهودهاست بيايان برسانن. بنابراين بادروزولته زهاس ميكيرد وباو ميكويد:

- من فتّط در یك مسير قادر بهيشروى هستم، ايتاليا، يانو رماندى اینك تصميم|صلى

و نهأیى برعهده شمهاست.
رروزولتهلخنى به انسيشه فرو ميرود . او در بياده كردن نيرو در سواحل فرانس انس

 عادت دارد هر كز احكام خود را بطور زاكهانى بفرماندهـان و روساى ستاد خود ابX نكند. بنابراين آرام خطاب بهآَيز نهاور ميكويد :
ـايك، بهتى است جهدانهاى خود را بينديدو بلندن برويد.


 بااتكاءبهتجر به و كاردانى خود كل نيروهاى حملنور بـايناليا رابرعهده مي كيرد. يكارتش انكليسى ودو ارتشآمريكائى آرامTرام مشنول پيشروى درون خاك ايناليا هستند. ارتش هشنم انكليس بفرماندهىثنر الـ





I9PA

 كه بخاطر صلح و آزادى صورت ميكيرد، شر كت نهايد. ماسر انجام در ارو اروبائى هينلر را اشغال خواهيم كردو بهصلح موعود دست خواهيم يافت.،






 داشته است، نيز دسانكير ميشود. هريك از آ آنان افراد متنفذ و مقتدرى هستند كه بيروران



منجهله داماد اونيز صادرميثود د ...

 اين حادثه دلخراث روحيه ايتاليائى ها ' را دا
 شهر دا برخود ميكذار ند و تشكيلات وسيعى براى خويش توين تشكيل ميدهند . نخستين آن آنان

 دستى است .






 كارى فرسوده و شكسته را رويهم انباشته، سنكر كرفته بوديم ودرمعابل سر بازان ان از خود
دفاع مى كرد ديم...،
 هصنوعى ايجاد كرد بو دند تا يِشروى دشهن راكند تـر كنند تا در اين همان ساير اهــالى، پیبر مردان وزنان ودختر انفرصت فراد هيداكنند . آلهانىها رادر هر خيا بان دروميكرد آند
 در دست داشتند، دفاعكردندآنها تاآخرين كلوله جذكيدند سرانجام لاشه نيمهجانآ نان ان آخرين نارنجكهاى غد تانك ومينهاى مغناطيسى را بر بدنه تانكهائى كه عبور ميكردند



 تاآنان را از شهر فرارى دهد.

 _اين نعشها را كجا مى بريد؟ ــاز بيهارسنان بهسردخانها ..

 او را دستكير ميساز ند و بهخو نبهاى قتل هـهامى سر باز آلمانىتير بـارانش ميكنند ... در
 عجيبى ميز ند. او هردوز بايك افسر جوان المانى آشنا ميكردد وباعشوه كيرى و طنازى ، ايرا باخود بهخانهاث ميكشاند و بنحوى زابو بودث ميكند.
 كشتابو را برميانكيزد. در تحقيقاتى كه بعمل مى آيد ، جسد 9 افسر عالير تبه آلمانى رادر

 تير بازان ميكنند
 مامور آزاد ساختنافسران و مردان سياسى ايتاليا، ازبازداشتکاهماى آلمانىاست. نازيها


 'جوزف ــ البرتى، ودر زمره פهرمانان نجات بخشر، بشهار مى آيد. آلبر نیمينويسد:
, شايد امروز بسيارى از ايتاليائىها باكلهـ, كاترين، آشنائى داشنه باشند.اين كلمه
 آلهانها ساختم وبه كهك آن .
 كو نه ارتباط باخارج منعكرده بودند .







 بود. دوستم >اوليو يرى، بامهارت، دينام وسيمهاى جراغ را باز بازكرد. به مقدارى جر؟براى



 آنوديك بدست آورد وبدينسان دستکاه مخابرات بكار افتاد.سرا نجامببر كت همين دسنکاه
 ادامه دادند.

 دستور ميدهد دافراد مننفذرابكشيده واز اين تاريخ بيعد تير باران اسراءى جنكى وسياسى آغاز ميكردد..
بسيارى از زُنرالها وافسران عاليرتبه تير باران هيكردند و اين حكم بیرحمانه به
 هرجريك ايتاليائى اين حقيفت تلخ را ميداند كه چون بدست نازيها كرفتارTيد، مرك او




 اينكار رانكند. زيرا ههوطنان او درحال حاضر احتياج مبرمى بهزنرالهمات باكفايت جون
 تير بار ان مى كنند. اما دولت ايتالبابِاس فداكارىهاى او يك عدد مدالطالِ هديهاث ميكند
 منزلش میشو ند ، مسهوم ميكند . نازى ها كه از اين جر يان اطلاع يـافتهاند ، دست به انتعامجج ؤى مىز نند.




 آوردهاند. يس بايد سازمان آ نرا بسط دادند







 های بزرك داخل وخارج كشور دست بهاءتصابعيز

سازی را در سراسر ايتاليا فلج ساخته، (موسولينى، و نازیها دا دحار اضطرابابو ناراحنى
 كاسنه شده است . روزنامه های دنيا با كلمات درشت ايـن جمله را در سر مقاله خـود درج ميكنند .
 بىقراد میشود وبرشدت ءمل خود مىافز ايد. بفرهان او نيروهایهوا برد بنام ’حتر بازان گورينكهكه در قساوت و بير حمى برافرادكشنابو ريشى جستهاند، روانه انيناليا ميكرد ندو


 ايتالِائى در خاطرات خود مينو يسد :
, آنان باهيئتهاى رعبآور خود، باجهرههای عبو

 و :اشيدنتخم هراس ووحشت درشهرها ودهكدهها ظاهر ميشدند، وقتى هردم هـه در خواب
 خانوادههـا را زارومار ميكرد ند . آنان كها ندوهانى مرك بود ند كه بدستور هيتلر برایارعاب



 روىآ نها نْشُ بسته بود. اين علامت روى كلاه وبازوبندآ نان نيز وجود داشت آنروزتهدادى زياد جتر باز داخل دهكده ما سرازير شدند ريند

 او هدام فر ياد ميكشيد و آرزوى مرك ميكرد . ، تصصير او اين بودكه شو هر خود را




 ولى هر كز اثرى ازوى نمىيابند.دجو ليا نوه ماهزمستان را درون جنـلههاى سرد كوهستان
 سرا نجام اذ روى پإى وى اورا مىشناسند و با دوستانش دستكير مبسازند ، اورا به شهر


 افسر آلمانى از او ميبرسد:
آخرين تقاضاى شها حيست؟،
(جوليانوه كريهكنان فريادميز ند:


بدينسان نيروهای نجاتبخشهلى راه را برسر بانر كسلر ينك ، مى بندند. هيتلر از
هقر فرماندهى خود فرمان ميدهد:

وبه اين حقيقت اءتقاد يافته است كه كرايتاليا بدست متفقين بيافتد ، كليد فتح اروبا وحتى


جنكى است . اين مرد مارشال , روهل غ روباه صحرا و قهرمان جنكهاى افريماست. او خطاب به درومل،ميكويه:


> شماست كه دفاع آنرا بر عهده بكيريد،.،
.
وواحدهای ايتاليانى را خلع سلاح ميكنند

بههموطنان او نارو زدهاند، بزانو درآورد..



 دستورات جديد بهوطنبرسنان:
ازطرف زنرال >سر_د_الكساندره فرمانده كل متفقين درايتاليا.

 اشكال و كندى خـوا عد كرد . بهرحال ما برای راهنهائى وطنبرستان دستورات زير را مادرمى كنيم :
1- در حال حاضر فعاليت هاى وسيع خود را هحدود و دست از جنكهای براكنده
برداريـد •

Y- اسلحه ومهمات خود را در جاى امنى نكاهدارى كنيد و آماده :ريافت فرامين ما باشيد
 :يخش ميشود، كوث داده. بدين ترتيب درجريان امر قرار كيريد.
 نداشته باشد، جلو كير ى نخو اهدكرد هىتو انيد بامر اجعه بهقوه ابذكار خود در هرشر ايطى

آلمانها يافاشبستها را مورد ايذا وآزار قراردهيد .
هـ كاراصلى شما دراين مدت كسب اخيار است بايد بانيد دثهن پِكو نه حر كتميكند نقشه او حيست درجه زهقاطى استحكامات برقر ار هییسازد

اختيار برخى از شها پارتيز انعا قرار مى كيرد تفاوت كلى دارد.

موعود بهحر كتآ يند.
 دوستى مرا بامردان خود ابراز داشنه، ازفدا كارىهانئى كه درطول تابستان كذشته انجام داده. سُاسكزارى كنند .
زنرالـ الكساندر فرمانده كل متفقين درايتاليا

 ازدسورنته تاربإرى، تشكيل مى میهد .
درطول هى جنكند.. وحشتناكترين جنكهاى ميان نيروهاى آلهانى و ایتاليائى درد كاسينو ، اتفا مىافتل . اين جنك به نبرد ههو نته كاسينوه معروف ميكرددكه برك سياهى از تاريخ جنك



 , كاسينوه شهر فلورانسشهر „يزناه ورآنكو ناه نيزاز دست آلمانها خارج مىشودومتفقين و اينالِائى ها به نيمه شهالى ايتالِا قدم مى كذار ند . . ، . در اين زمان شدت عهل وردرومل،
افزون مى كردد .

او ميكو يد دحتى كليساهاى را بمباران كنيد.ه در هيزا حفرههاى عميقى دراثر بمباران
 كرد مى آيند. .. وحثت واضطراب بدان حد است كه اسقف شهر دريناهـاه زيرزمينىهمراه
 ايناليا بسى رقتبار شدهاست.قحطى و بيمارى در هر كوشه خهره كريه خود را رانشان ميدهد
 اين خاطرات يكى از اهالى دم موسوم بها وتبره جنك ، همراه خانواده خود در دم بوده است.مى نويسى:

رتحطى و بدبختى مردم را سخت تهديد ميكرد. جهرهها زرد. كم خون و تأثرا انكيز



 حق تقدم داشتند مردمازفرط وحشت واضطر اب خودرا كم كرده بو دند. پدر يسر رانميشناخت ويسر فراموثكرده بود كه مادر وخواهرى دارد.
 از افراد خانوادههاكه روزهاى سخت و تير ه يكديكر را فراهوش كرده رو بودند ههديكر را
 اين جهره واقعى لحظات حساسى است كه در ايتاليا سبرى ميشود . اما هر چهه هست










 فرار در بيش كيرد . بدنبال او كاروان فاشيستها نيز بحر كتدر میى آيند.

 بحرانى به(موسولينى، احتياج دارد. زيرا اين مرد تا حدودى مى تواند با استقاده ازنفوذ وقدرت خويش نيروهاى فاشيست دا سازمان داده. بامتفقين بجنكد... اهـا (هوسولينى، در

 آلهانى موصومبصنوان (فريتز- بيرزر، را هامود نهوده است تا درهر كجادروحیه، راتمقيب
 خارج مىشود تا بااتومبيل سياه رنك خود راه سويس را دريبش كيرد . ولى سنوان آلهانى

راه را براومى بندد وآرام در كوث اوميكو يد:
ـاقربان ،ما بدثها احتياج داريم. شها بايد درايتأليا باقى بهانيد، ،
ولى او میداند كه باقى ماندن او در ايتاليا ، يعنى مرك و انإودى او در ايماليا .
هيـشانحال از اتومبيل بيرون مى آ يد وازآنروز دجار حالتبهت واضطر اب شديدىميكردد.

 اينالمائىورياستعالى مـازهان يارتيز انى دستود





 شكارجیان آ بينين براى استنار كاعل البسه سفيد برتن مى كنند و بر ای سهو لت درحر آ







 برای اسنقبال از آزان بادسنه هوزيك وتشر يفات نظامى دراسكله حاضر كشته است. چحرحیل
 حاليكه هيروزى دتفقين قريبالو قوع است ، اوآخربن نيروهاى ضر بیى را از راه درياى


 كشته است اين هو ايمهاهاى كو جك وبدون صدا جزو شاهكارها وعجايب جنك است وه وهنوز
 اردر روزهاى آخر جناك آمر يكائى ها يك نوع هوا آيهاك مخصوص روانهايتَاليانهو ده بودند كه هو جب وحشت مردم وTلها نهاكشته بود. اين هو إيماها آلا بدون صدا بودو نا كهان

درساءات تار يك شب برفراذ شهرها وباد كان نظاءى آلمانها ونهاطتجمع جهميت ظاه


 دور میشدند..
 مدينرانه سراذير مى كردتد. ولى ;اكهان درمسيردرياى اڭه ، ازدرههائى راه را بر آنان ان

 وزن كلوله آن بمراتب افزونتر از توبعاى ددوراه و دبرتاه است وبه هتجاوز از V تـــن






 براى تضمين بيروزى متفقين اين تو رها نابود كردند. سازمان ضد جاسوسى مطالهاتعهيقى
 هى یيو ندد. و آن عمليات تخر يبى تو تهاى زاوارون است. .


 برسراسر درياى مدينرانه و درياىازه كمعبر كاروانكشتىهای جنكى او خو اهد بودسيادت


 اوضاع سخت خشمكين مى كردد و فرمانى بهمضهون زير مى كند: تمام قواى ايتاليا را بهدريا بريزيد. . استحكامات جنوب ايتاليا ويو نان راازدشهن .
اين فرمان در زمانى كوتاه بمر حله عهل درمى آيد وTالهازها آ نجه ازقوای پینر باز تيبهاى حمله كوهستانى، اسكادرانهو ایيمایاشتو كاوذخاير و مهمات دارند، ازجبههايتالها

بدا نجا برده، تخليه مبسازند. . درحند هنته بسيارى ازجزاير اين نقاط بثصرف قوایهينلر



 بدام هى|فتند وقراراست ظرف هنت روز، يعنى صبح شنبها ينده كشته ياعجروح ويا وياسر انجام بدست دشهن اسير كردند . آنان سر بازانى هستندكه از انكليس بقصد ياورى به متفقين به







 وغر 'ی سلاح خطر ناكى بياكردهاند كه هرگز نظير آن در ادوار تاريخ بشرى ديدء نشده

است واين سلاح باعظهت توبعاى ناوارون لقب كرفته است. بهُول جر جیل :

جنكى را متو قف ساخته| اند.. c
 كذاشت راه فنح و پيروزى بروى متفقين كشو ده شود. إس عاقلانهترين راه آ آنستكه نخست

ناوارون جز يرهاكدورافتاده درساحلتر كيهاست. باساحل تر كيه جهارميلفاصلهداردو
 انگليسى قد برافر اشته. شهر ناوارون درخليج مدور شهال جزيره قرار دار داردودر كنار اين








استو او عقیده داردكه بايد هر جه زودتر اين تو جها رااز كار انداخت ، تاراه برایعبور كاروا:هاهى در بائى گشودهگردد .

ارْ بهيو نان اعزام ميدارد ، ولى آنان جملكى كزارش ار مىدهند كه قلعه ناوارون غير قابل




 نشان داده بودند، قلءه ناوارون را در درياى ازه بهباران كنم.. اسكادران حمله بحر كت در آمد ومابرای يافتن هدف مججبور شديم درادتفاع . . . .



 در اثر شليك ضد هوانى دهانخست هوا إيماى رراس، باصداى ههيبى منفجر شد وتطهات
 از خود بجاى مى كناشت در دريا سر نكون كثت. يـكى از هوا نوردان ماكه بغادِتورزيهـ
 تشكيلات تصفيه نفت آلمانها را دریِلو ئستى واقع در رومانى كه دفاع ضد هوا ائىمستحكهى









 مى كيرد وبا مشقات فراوان ازميان ميدا نهاى مين كذارى شده دريائى عبور كرده به هدخل ترعه شرقى و غر بى مىدسه ، تعداد سر نشيدان آن از سيصد نفر افزونتر است وكروه هاى

عهلياتى باكهك رادار ومحاسبه دققق آش برفراز قلهه ناوارون هيكشايند. اءا در اين نقشه بريتالِا دجار يك اشتباه بزرك شدهاست كشثى هسىباريسءهرقدر نبرومند باشد، ازبمباران
 آلهانها از یيش فكر اين مخاطرات راكرده تو تو:هاى غول آساى ناوارون رابصورت منحرك ساختهاند. دو توب درمو قع تير اندازى روى ريل الكنر يكى حر كت كرده، به جلو
 دو باره بعقب مىرود و ازجانب دريا بجز يك حفره تاريك وسياه در دلصخرهههاى سر بفلك كشيده ناوارون، چيز ديكرى مشهود نيست.

 ازآتش ودود بهوا زبانه مى كشد (سى باريس، متالاشى هیشود واز آنهمه عظهت. جز جز تكه

 افسرانى كه ازاينماموردت باذهى كردند ، در جواب نيروى دوريائى اين جمالات را برز بان مىرانند:
, هيج راهی نداردو. فتط صخخره ص.ف وسر بفلك كشيده، باشيب رنجاه درجه، تنها راه ورود




 سياه دوستانخود مبنلا و نابود ميك_دند اينك مشكل بزركى بو جـود آمده است چهكو نه ميتو ان اين قلعه طلسم شده دا تستخير كردء وزارت در يأدارى انکلسنان برایحل اين معها از مردى كمك ميكيرد كهبهرورزيدهـ


 را مغلوب خود مىسازد وچونسيمرغىسبكبال بهزواياى صخرهمها وسنكها آشناست. او آلهانى را بخو بی حرف ميز ند وحنى ياك نفر آلهانى قادر نيست هويت او را تهيز دهد . نفر دوم هميلر، انگليسى منخصص مواد منفجره است. او نبوغ قابل سزايشى در ـاختن تلمهاى انفجارى وبرقرادى بمبهاى الكتر يڭى و




 بزد كى از جنك دوم برعهده ايشان وا اكذار شود.


 ץ



 فرو ميرود وناكهان دست روىآن كذارده ،ميكويد:


 در يو نان متجاوز از دويست جاسو س آلمانى وجو آلي








 در ايـن كلبه اطلاءــات جامع ترى يرامامون ايـن ماموريت به اين خرابكـابـاران داده خواهد شد...
رمالورى،سر يرست خرا بكاران دستوراتلازم را ازسر كرد انكليسى دريافتيميديارد. همراه اين دستورات نتشه كاملى از جزيره هناوارارون وقلعه معروف آن دراختيار انياردمالورى ،

كذاثنه مىشود... سر گرد انكليسى بالحن آمرانهاى خطاى




 هدايتكند .



 ثهه است :



 خود را دردل وى جا ميدهد... سر كردا نكليسى باممان آرامشققبلى به سخنان خور واداداهـه داده ميكويد :
آفايان ملاحظهكرديد كه در هرقدم جاسوسان دشهن بدنبال شمال شها هستند . بايد كاهما














و ماده بسيار خطر ناكوة| بل ا.فجارد آمانوله قراد دارد. باضافه جندلوله ديناهمتو نار نجك






 است . سر نشينان هوا إبمابر اين ازدرافكن سوار ميشود و , كيسىبراون، مهندس مكانيك





 تصود ميكند اين يك كشتى تجار تى يو نانى است. چند ساعت بعد دوهوا إيمایگشتى ايناليانى







كرده است خطاب به دوستان خود ميكو يد: احنهال دارد آلها نها باشند. و T T مسلح نيروى دريائى Tلمان درعرشه آن ايستادهاند بسرعتبجانب T Tنان ميآيد. >مالورى، فر ياد ميز ند:
خودرا بنحوى مشنول كنيد.

هر كس بكارى مشغول ميشود. يـكى تور ماهيكيرى مى بافد ، يكى جاشو جئى مى كند


 بدست دار ند آماده قرار كرفتهاند. مسلسل آزان از نوع دشمشير، است . ناخداى ناو در




حاليكه روبهرمالورى، كرده است بالهجه انكليسى هى كويد: شهاكى هستيد؟
او افسر زير كى است . زيرا براى غافلكير كردن سر نشينان كشتى كه ظاهرا با آن هـهـ

 ميكو يد. جه ميكو ئيد
افسر Tلهانى اينبار باتلاث و كلمات ناقص بز بان يو نانى از T انها در : بـاره متصد و مسيرشانسئوال ميكند. دراين لحظات حساس , مالورى ه ذير كت خود كه كه در حال وصله
 است، آتش بروى او وسه سر باذ ديكر ميكشايد . آنـان قبل از آزكه بنوانتد كو چكتريـن عكسىالمملى از خودنشان دهند، در آب درياسر ;كون ميشوند ودر همين فاصله كوتا T آندره و راستيو نس، باافكندن جند نار نجاك ناو آلمانى را منفجر و غرق ميسازند، .. از اين بس ماموريت آنان حالت خطر ناكى بخو د كرفته است. هرلحظه امكان دارد نير دروها فرا برسند زيرا وقتى نتوانند بوسيله راديو بــا قايق مغروق آلمانى تماس حــاصل كاصل كند ، بسر اغش خواهند شتافتا ينك , كيسى براونه متخصص مكا نيك بايد با با سرعت هر چهـ تهامتر كشتى را بسوى صخر هماى ناوارون هدايت كند. روز بعدكشتى بهحوالى صخر ههاى ناوارون ميرسد. اما دريا طوفانى امت . امواج
 در يك لحظه ممكن است هو جى آنىا به صخره كو بيده در جا منالاشى سازد. سرا انجام اين حقيقت تلخ بوقوع ميبيو ندد. ولى خر ابكاران با با استفاده از تخته هارهمها در در حاليكه وسايل
 . يماده مى شو ند
باران بشدت ميباريد وآنان كامل خير بشدهاند ،ذمان نيز كم است وبايد بدونفوت وقت خودرا بسططح جز يره برسانند. . ارتفاع اين صخره صاف وبا وبدون شيار بهصد باميرسد بايد اين ه خرابكار بامهارت ازآن بالا روند . نفى اول،مالورىه عقاب كوهسنانهاست .
 از طناب بالا ميروند. اما رمالورىیه در بالایى صخره ناكهان متوجه مىشود آلهانىها يك ديدهبان بر ای بالای صخره كذاردهاند. . دمالورىیلحظاتى وزن خود را روى طناب تحمل ميكند ودر انظظار فرصت مناسبى است كه قراول آلهانى یشت باو كند. ، سر انجام اينلحظه فرا ميرسد واو بايك دشنه تيز از عقب ديدهبان دا ازهِاى درميآورد. اينك او كه چجندبار خطريرتاب شدن از صخر• ومركآنانراتهديدكرده است، ببالاى جز يره رسبده، درا نتظار عهلمبات بعدى هستند . درهمين موقع تلفن اطاقك ديدهبانبه صدا

درمى آيد. اين. اين زنك خبر است تا ديدهبِان هريك ساءت ـِكبار سـلاهت خود و اوضاع محيط راكزارش دهن اين.
,
 تن فدا كارى كرده، درآنجا باقى بهاند و كشتىها را معطل كند. ودر اين فاصله ديكىان


ها-تيو نسه كه هنکام صعود ازصخره ه پايش بسختى، مجروح شده وتقر يباقادر بحر كت نيست داوطلب مقاومت و مبارزه هيشود . زمان بسرعت ميكذرد و ديك, چیزیى به آمدن قراولان آلهانى باقى نمانده است. خرابكاران ازدور صداى قراولان آلهانى راكهباجكهـ هاى سنكين خود راه ميروند ، ميشنو ند . نود جراغ جيبىهاى ير نور خود را در جهات خود حر كت ميدهند ويشش مى آيند.سر بازان آلمانى קالتوهای چحرمى بلندى קوشيده، كلاه بزركى برسر كذاردهاندتااز كز ندباراندرامانباشند. يكى اذآن نان كه ظاهرا فرمانده كروه است، بز بانآلمانى فرياد ميز ند


 تير آنان را بسوى خود متوجه ميسازد ودراين فاصله است كه ديكران كريخته، خودردرانه بناهكاه ميرسانند داستيو نس، مرد مبارز وورزيده است با استفاده از تاريكى، بحال خبزو خز نده، ازآن حدود ميكر يزد وخود را بيارانش ميرسان وراند. آنان يك شبانهروز در آن غار سرد وتاريك باقى ميمانند وبااينكه راستيو نس،سخت زخمى است، با اینحال مقاومت ميكند.... ياران او عقيده دار ند كه بايد (استيو نس، راكشت. زيرا او هرقَدر وفادار وراز نكهدار باشد ، در صورت اسارت نهينواند در مقابل آلهانها معاومت كند زير آنان مادهاى ساختهاند بهنام رسكو ريولانين، كه باتزريق در رد رك اسيران ، آنان را وادار به سخن كفتن مبنمايند . . با اینحال باءيد پيروزى اذكشتناو صرفنظر ميكنند .
, آندره، روز بعد لباس سفيدى برتن ميكند. اين لباس بخاطر استتار در برف است

 كرده، تقنك عوزر Y Y
 را روى تفنك سواركرده، آماده مقابله باهر كو نه خطرى مى كردد .. بيشبينى او صحيح

است زيرا در سر اسر جزيره ناوارون نيروهایى آلهانى از وارد شدن افراد مشكوك باخبر
 بهتلاث افتادهاند. سر بازان اسكى باز كردان كوهستان د جيكر، بفرماندهى يك افسر جوان
 , اT ندرهه درشكاف صخرهای كمين كرده است. ناكهان این فكر به خاطرش ميرسد كه بايد براى ايْجاد رعب وهراس وآشفتكى درصفوف آلمانى ها فرمانده را بقتل برماند



 خرابكاران بدينسان شبانه وارد وَصبه (مار كاريناه شده، باشخصى بنام دلو كىى كه داراى اطلاعات ‘كافى در زمينه توبهایناوارون است، ملاقات مينهايند. اوه خرا بكاد را به بيشهاییكه دره ياردى قلعه قرار كرفته است، رهبرى مى كند . آنجا بيشه خر نوب نام دارد واز آنجاست كه حساسترين قسهت عهلمات اريات آغاز ميشود. , لو كى، يك اتومبيل بنز سياهبراى آنان مهياساخته است (مالورىهو „ميلى، لباس

 اورا عقب مىزند. سرانجام وارد قلهه ميشو ند، اما چند لحظه بعد . فرما فـد انده آلمانهاكه از ورود دوافسر ناشناس آكاهى جسته است, افراد را بهجسنجوى ايشانميفرستد. . (مالورى،
 باعظهت، بوسيله دو زكهبان قوى هيكل هحاظظت ميشود.
 تاريكى ییش ميآيند. دو قراول باشنيدن صداى باى هشكوك، نور حراغ قوه را را در آسمان وزمين بحر كت درمى آورند تا افراد مشكوك را پيدا كنند. ولى هـ ميلر ه قبل ازآ نكه دو
 خفيفى دارد دو نفر دا ميكشد و دسته كليد را از كمر آنان باز كرده ، در عظيم فولادى را هى كشايد .
 پائين میرود وآلهانها بكمكآن، كلو لههاى هفتتنى توب ناوارون راكه درغار زيرين در
 آلمانى را درخارج قلعه متو جه خود ساختهاند تارميلره ورمالورى، هر جههزودتر هاموريت خود را بهرايان برسانـند

داخل انبار كه در دل صخره عظيم كنده شده ودر واقع بصورت غار سياه وپرعظمتى

 توب هاروى آن حر خيده جهت اتخاذ ميكند .


 توا نسته است اين توبهای غير قابل تصرف را لدس كند. اواز نزديك مى بيندكاين دوتوب عظيم نيستند: بلكه هيولا مى باشند. (ميللهبسرعت نאاهى بهاطر اف ميافكند تانقشه خودرا بمرحله عهل در در آورد. دراين

 انفجار الكتريكى باكمك يكباطرى ميسازد كه رشته اتصال آنهيان قرقرهها وخا وخودآسانسور است. بطوديكه وقتى آسانسور كاملا پائين بيايد وبه انتها برسد ، در اثر بسته شدن مدار الكتر يكى وبرقراد شدن اتصالدو فلزانتهاى آسانسود وميلههاى آسانسود ، فيوز الكنتر يكى
 (مالورىه طناب سيمى يكصد ياردى راكه درسر آن قلابى قرار دارد، در بالاى صخرههاى دربحه توب در كير ميكند تاراه فراد باز باشد.
 ميرسد.. درموقع بازشدن درسالن توبها، زنك خودكار انلكنر يـى اطاق اق نكهبان بصدادر آمده و آنان چون بهيحوجه قادر بهب باذ كردن در نشدها ند مشغول بريدنقفل بصورت نيمدايره بادستکاه اكسىاستلين ميباشند.
 دوستانش اذ راه خارج بوسبله طناب خودرا بدساحل ميرسانند، آلما نها در راباز كردهه ، بهـ جستجوى خرابكارانمىیردازند. لكن آنان كريخته| ند. , كيسىبراونه افسر مهندسى فراريان رابه اسكله مجاور ناوارون هدايتميكند آنجا كشتى فرمانده ناوارون يهلو كرفته است. اين يك كشتى ده تنى، بطول سىوشش فوتاستو فقط يك قراول آلمانى دارد كه اكنون باحيرت بهقلع كه حوادثى درآن روى داده است مينكرد ومتو جه اين ه تنك آرام درتاريكى شب درون آب شنا ميكنند نيست؟

 بداخل قلعه راء يافنهاند . ماموران دسنكاه عظيم رادار ، مهندسان ، متخصصين تير انداذى

باتوب ، افسران ستادفرماندهى توب وههه درمحل كارخود حاضرشده ، تو بها راآمادهشليك

 انفجارى بِا مىشودكه تمام غار ناوارون بر ازآتش ودود مى كردد وبدنبالآن انفجارهاى هـ دربى رخّ ميدهد . .
 خود تويهاى ابدى ناوارون را منفجرساختداند . آنان از دورشاهد انمجار قلعه هـيتندكه بهصورت ستو نى از دود وآتش بهوا هى دود ودرون دريا سر نكون ميشود . تو يها نيز نابود مى كردد و بدين ترتيب افسانه توبهائى كه عظهت ابدى يافته بود ند . . بايان مبيذيرد ..
 غيرقا بلدسنرسى وغبرقا بلا نهدام تصورميشد. .
 رايانه درانتظار خرابكاران از جان كذشته است . وقتى د مالورى ، بِاى در كشتى نجات بخش ميكذارد ، مى كويد :
اينك راه تصرف ايناليا ونجات يكصد هزار ودويست سرباز انكليسى بازشده است .


 هيشود . بیشروى اينك باسرعت فر اوان صورت می مينذيرد .
 روز؟ زوئنجبهه دوم درنور ماندى افتتاح خو اهدشد . تاروز دوم مهץميليون آلهانى درسراسرايتاليا تسليم مى كرد دند
 كه جلوصورت خود رlازفرط شرم با دست كرفتهاil ، درخيابانها رزه میروند اينیبله يكم . بيروزى است .
 فراردارند ، دستكيرمىساز ند وبا كلوله مى كشند . .T نكاه جسدهردورا ازيك داربستآهنى درميدان شهرميلان بطورواز كونمىآويز ند. اين واقعه هيتلرداسخت درا نديشه ميكند. اهـ آـي
 جنك دوم جهانى است .
 ديك:اتو رى موسولينى ددهم فروخواهد ريخت ومرك وشور بخختى بسر اغ مردانى خو اهدآمد

كه >فاشيسمه روح وروان آ نان رامسخرساخته است .
 آلها نها را بهعقب رانده ، يیروزیهای در خشانى درخاكايتاليا بدستآور ند .. دراينلحظات سخت وبحرانى كه تهام افكار آ بيز نهاوره متوجه نبر د ايتالياست نا كهان حادثهاى نو برايش اتفاق مى| انتد .
عروبآفناب باتهام عظمت خود فرارسيده و آيز نهاور در مقابل واگون كو حـكى كه ظاهرا استراحتكاه اوست ، درحــال قدم زدن مى باشد . او سخت انديشناك بنظر ميرسد و كو كُى در بارهآتيه جنك بهتفكريرداخنه است . ناكهان يك افسر سالخورده امر يكائى باو نزديك شده ، iلمكر امى را كه برهز مخابره شده اسس ، بهدسنش ميدهد . اين تلكر ام از جانب رروزولته دئيس جههورى امريكا است مضهون آن بدين قر اراست :
 اين خبر برای اوحيرت|انكيز باورنكردنى است . او حجكو نه میتواند نبردى راكه گا بهاين زتطه رهبرى كرده است بدون راهنها بكذارد و سر نوشت هزاران سر بازجوان را بدست: تقدير بسمارد؟!
نخست تصودمى كندك اين يكحقه نظامى ازجانبآلها نهاست . ولى تهاسهاى مجدد اورا ازاينشبهه بيرون میآورد . اوناكزير بايدايناليا را ترككرده بسوى انگليسبشابد




 خداحافظى مى كند وخطاب بهه آنان مى كو يد : - بزودى ميدان اين جنكها را بخاطر نبرد ديكرى ترك مى كنم • باكهال تاسف اذ
 آرزوى مو فقيت دارموبشها اطهمينان ميدهم كه همبشهحقشناس مر احمورا الطاف شماخواهم اهم بود. . تا ببست روزازد آيكه خبرى دردست نيست . اودراين مدت كاه دركاخ سفيدوزمانى
 رن
رروزولته درنخستين ملاقات بااوهى كويد :




از مليتهاى مختلف است برعهده بكير يد . بدين هنظور بايد هريجه زودتر بـلندن مركز طرحهای عملباتى بشتابيد . در آنجا اطلاءاتكانى دراختيارشماقرار خواهدكرفت . . , دوايت آيز نهاوره مينويسد :
„دورى ازوطن وخانه وخانواده ، سخت مر اخسته وآزردهكرده بود . كر خیهنخستين




 ازريختن اشك خو ددارى كند . هنوز جمله معروف اورا بياددار كه مى كفت :
 بزر كترين افتخار است ..
ازآنجا برای ملاقات مادرم بهد كانوس، رفنم . اونيز دعا بدرقشامكرد وآرز ورو نمود

 بكوشد تااز نظرجاسوسان و Tدمكشان هيتلرى درامان بماند . مانند زمانى كه در افريقاى شمالى بسرميبرد ، اينك نيز مجبوراست دور ازانظار ، بادسنيارانش مشنول طرح نقشههاى بزرك جنكى باشد . , آيز نهاور، اينبار باكهال تعجب مى بيند . دورو بر اورا تعداد زيادى زنرال وسردار




 | نسان رايمروزى نزديك مى كند .
بكروز افسر ان عاليرتبه ستاد را دور ميز بزر كى گرد آورده، خطاب بهآنان این جنين ميكو يد :
_ شما فقط يكوظبفه داريد وآن اين كه هـيشه اميدوار باشيد و باز يك وظيفه ديك, داريد وآن اينكه هر كزمايوس نشو يـه اومردى است باروحيه قوى ،آرام وءاقل . ازاينروابتكارى بخرج ميدهد ودسنورى صادر مىكندكه براساس آن جهلعى افسران ستاد عالى موظفند روى بازوهايشان زشان يك وَو وقزح ويك شمشيرمايل بز نند . اين علامتى است كه خود آيز نهاور طرحكرده است .

قوص وقزح علامت اميد وشمشيرمايل ، نشانه نيرواست . اومى كويد ـ بايد افسران ستاد من ، بهاين دوخصلت آراسته باشند . .
اينك باجهلِلى مردانى كه اميد ونير وراسرهشق زندكى خود قر قراردادهاند ، واردشور هيشودوطرح عظيهی راكه بهيششنهاد چحر چیل وروزولت بنيان نهادهاست ، بر ایآنان باذ گو
 منهدم سازد واروبِا را ازچنَكال وى بيرون آورد .

 برف حكم مانعبزدكى رادارندكه اذيِشروى سريع نيروى متفقين دردل اروباجلو كيرى خواهدكرد .
آ يز نهاور بيش ازديكران بهاينحقيقت دست يافته است . اومعتقد است كه نبر دايتاليا منحصراً بخاطر هياده كردن نيروهاى متفقين در اروبا نيست بلكه بيشتر جنبهاغفال دشمن

را دارد .
آلهان جهلكى نيروهاى خودرا بهاين كثورسر اذير هى كند وروى اين اصلبهتمويت
 آيا بهنر نيستحمله ازسو احل نروزا نجام كيردء. اين كارعاقلانهاى نيست . ارتش آلمان كه
 رثنه عبو كرده ، يورش مهاجمين رادرهم بشكند وازبيشروى آ نان جلو كيرى كند. بالكان
 بهصحنهماىجنك مبدل مىشود وجان ميليونها روستائى بى كناه بهخطرمميافتد . .مناسبتر ين مكانها فرا نسه است آ يز زهاور، مدتها روى نقشه ، بهاين كشور خير ه نكاه مى كندوا نكار كليد پيروزى رادرحمله بهفرانسه مييابد . اما درمرزهاى شرقى اين كشود ـ ا ازمدتها بيش
 زندا نيان سياسى وكار كران خارجى رابهاين نمّه سرازيرساخته ، اسنحكاهات عر يض و


 خوار بار درآن ذخيره شده است . • •یدانهاى مين ، موانعضدارابه وضد تانك ، ، برجهای
 قسمتى ازمصالح اين سدعظمي راتشكيل ميدهد .
 دراين نقطه بهحمله بِردازد ! اما اينبار نيز آيز نهاور ازتاكتيك= ى نوين وابتكارى خود

اسنفاده ميكند . اومى كويد :
اين نمطه كجاست ؟.. جاسوسان بزرك ، ازمدتها قبل عكسهاى هوائى ازسر اسرارويا
 است . اين وظيفه تنها بههو ايمهاهاى كشتى محدود نيست . بلكه تمام هوا ايبهاهائى كهبراى انجام ماموريتهاى مختلف عـازم اروبا مىشو ند ، باخوددارای دور بينهاى مجهز وقوى


. آلهان را نشان ميدهد
دراداره نيروى هواثىى انكلستان دهها دوشيزه جوان و كارآزموده باذره بين مشغول


 دوى زمطه حمله تصميم بكيرد . او بفراست درمييابدكه قوينرين نقطه دشمن ماحل نور آرما ندى است . ازاينروناكهان سر_اذروى نقشه بر آورده ، فر ياد ميز ند :

اما اين داز ، تالحظه آخر بايد مخفى بهاند . نورماندى منطقهايست درشمالفرانسه

 كار آسا نى نيست آيز نهاورعقيده دارد كه بيادهكردن قوا در نورماندى بايد درسه مرحله كاملا مجزا صورت كير د 1- بايد ازراهدرياروى استحكامات وسيع دشهن فرودآد و وبرخشكى جايكنزينشد. . Y- بـ بايد بنو به خود يك سلسله اسنحكامات وسيع دفاعى برياساخته كمكم دشمن دا

بعقب را ند. .
r- يسازايجاد يكحلمه وسيع دفاعى، بهدشمن يورش برده ، اوراسريعاً بهعقبراند.



 بريا نمود 9 .. ففط يك معجزه ويك شاهكار مىتواند اين اشكال بزرك رابرطرف سازد . آيزنهاور

بخو بى هيدا ندكه آلهانها ازمدتها يِش خطوط راهآهن ، راههای شوسه ، اتو بان و طرق ار تباطى فراوانىازشهرهاى داخلى بهساحل درياتعبيه كردهاند. اكر آنان ازحملهبه نورماندى

 خاكى كه دراختيار دشهناست ، دشمنى كه تاسر حد افسانهماقوى و ونيروهنداست ، كارآسانى نيست . بايد براى وسايل نقليه و تانكّها و ارابههاى جنـكى ، بنزين ونفت تهيهكرد واين نيز يكى ديكر ازعشكلات عظيم تخليه قواست . آلمانها اين حقايق را ميدا ند وسخت بخود ميبالند . ههينلره بصداى بلند خطاب
بهنلت خود مى كو يد :
 مقاوهتكنند . .
اما مكر نه اينستكه هيتنرهم كاهى اشتباه ميكند . واين اشتباه'سر نوشتآلمان راسياه
وتير هخو اهدساخت ؟ !.

آيز نهاوربانى ما نورهاى بزرك جنكى عقيده داردكه بايد قبلاز هرحیيز متفقين يك
بندر نسبنا بزركرااشغال كنند . اومى كويد :

- و جوديك بندر دردست نيروى مهاجم ، أز واجبترين سالاحهاست وفى الواقع يلى
است بسوى بِيروزى ..

اما متفقين فاقد اين بندرهستند . آيز نهاور بازروى نقشه بهجستجو ميبردازد . ط طبق


رشر بورك، درهنتهى اليه شبهجزيره بزرك وروريلى است بنامد كو نتاتنهكه در شمال فرا نسه دردل دريا فرورفته است . بايد أين شبه جزيره را بانيروه انـاى مهاجم محاصرهكردو ارتباط T Tن ا بافرانسه قطع نمود ، در اينصورت قواى امدادى هيتلرى نميتواند بر آن شهر

 را دار ندكه باكذشنن ازآنها ، اثغال بنادر بزرك ديكرى نظير برست ، ريان ، سننازر
 نيرومندى بر ای ارتش مللمتفق محسوب مى كردند ، مىتوان بسهولت وارد هاريس ، قلب فرا نسه شـهـ . .
اما باوجود تمام اين يششبينىها ، هنوزآين نهاور يك نمطه ضعف بزرك دادد .اوفاقد يك بندرمجهز برای پياده كردن قواست . او نهى تواند هبداء حهله بهفر انسه رآ آبههایدريا قراردهد . ازطرفى مشكلبنزين وسو خت را چحكو نه بايدحل كندء .. دو باده بفكرفرومىدود

ودرصدد يافتن راهجارْإى است .. ناكهان خطاب بهز نرالهاى ستادمتفق مى كويد :

 ازطرفى حالاكه هرروزاحتياج وافرى بهبنزين وروغن براى تانكها وماير وسايل داريم، :جس جرا لولههاى انتقال دهنده بنزين و روغن از زير درياى هانش از انكلستان بفرانسه
نمى كشيم ؟..

اين سخن آيز نهاور روساى ستادراغرق درشكفتى مى كند . ولى ريُسستاد او ر بدلـ
 كارخانههای آمريكا قادر ند اين آرزوى زنر ال آيز نهاوررا بر آورده سازند . ازاين رو اين طرح بجر يان ميافتد و كارخانههاى بزرك فولادسازى آمر يكامشنول تهيها آنجه كا Tيز نهاور
خواسته است ميشو ند .
 بندر ازديوارههاى فولادى ساخته شده است كه درزمانى كو تاه روى همسوار وتر كيب كامل يكبندر حاصل ميشود. طولـهردو بندر برا بر طول بندرمعروف ددوره انكلستان ووزنهر كدام بههنصد و ینجاه هزار تن بالغ مىشود . دههاكشتى عظيم مامور حمل اين بنادر مصنوعى ميشو ند. اما بايد اين انتقال بطور كاملا سرى ومخفيانه صورت بكيرد . دهما كشتى عظيم آمر يكائى درحالى كه ظاهر ا خود را بصورت كشتىهایاقيا نو سبيهالى مسافرى آراستهاند، ديوارهماى پولادى را بهانكليس حهل ميكنند . بدنبال آن، سيل لو لaهاى نفتكش، بها نعليس


 سقوط بمبها وهوایِيهاى Tلمانى است، كارى بغايت مشكل ودشوار مى باشد. اما هـكر نه اين است كه بايد بهر ترتيب شده، ريروزشدء . .
دهها جر ثقيل دريائى ،هراران غواص وصدها ماص ماشين لجن كش بـكار ميافتدومقدمات
 " برای حصولبيروزى ،تدام دانشهندان ومهندسين امريكائى دست بكارشدند.اسالحه مهمات ودستكاههاى حيرتانكيز اختراع شد . عجيبترين آنها دو بندر كاه هصنوعى بود كهآيز نهاور مايلبـود آنها رابه نورماندى ببرد اين دو بندر كاه از شاهكارهاى جنكى بـا به حساب ميآيد وجزو شڭفتتىهاى عالم مهندسى است. سر بازان دول متفق مينوا نستند تاساخته شدن بندر جديدى در روى ساحل، ازآنها استفاده زهايند.
اين دو بذدر كاه داراى اسم رمزى دتوته بود وعبارت بود از يك موجشكن خارجى


مختلف درست كرده بودندكاكرمدرذير آبكنار هم مينهادند،بصورتيك موج شكن داخلى درمى آمد .












 ـهرقدر تمر ين كنيم، بيشتر به اشتباهات خود يـى مبيبـيم وهر جه اشتباهكنيم،موفقتر
خو اهيم شد.

در وزارت دريادارى و نيروى هوائى انكلستان ، عكسهاى فراوانى از اتاسيسات

 بهلندن بياور ند. بدين ترتيَ , آيك، دستو د مىدهدعين عمليات جنكى نورماندیددرسواحل |انكليس تمرين تود.


 واسلحه ومهماتدروغين است.
در سراسر ساحل عده فراوانى اذ اهالى اطراف الم اذ زن ومر ومرد وبيرو وجوان در در اين



 سر بازىک درانجر ای وظايف خود آملل ورزد,كشثنه خواهد شد .
 اما مرك او سر مشق سايرين مى كردد و آنان عهليات رادر كمال مهادت و زير كى بیايان مىرسانتد .
آيز نهاور در نقشه راور .لودده وظيفه هر نظامى دا از سر باذ كرفته : تاجتر باذ واذ وافسر





 وحه ستادى مىتوانست در آن زمان برتى و بالاتر از ستاد زبد

 شكفتى ساخته بود . بطوديكه دستش دا روى سجاف كتش كــذاشته ، بالحنى آرام و بـــ تحسين كنت :

- زن نرال هاى عزيز ، من به شها اطمينان و أعتماد دادم ســرنوشت دنيا اكنون در
دست شماست ...

اين حقيقى بود، زيرا باين نبرد سر نوشت قطعى جهان تميين مى كرديد: بيروزى
يا شكست .
دزصودت دوم تمام ملل اشغال شده بوسيله آلمانىها دجار ياسو نااميدى فراوا انى ميكشتند

 بيرهيزد. حتى اكى اين اشتباه بسياد كوجك ونا وناجيز باشد. اوميدا ندكو جككنرين إشثبامدر محاسبد زمان ومكان مهكنست منجر بـشكست ونا ونابو ديشورد.
 همه : نيا تاثير خواهو داشت

 موقعيت مناسبى برای اين كار ندارد . بس بايد تا زو تُن صبر كرد . ولى آنوقت منـائل ديكرى بيش مى آيد.
آيز نهاور معتقد استكه بايد تعيين روز حملد را به وقت ديكرى مو كو كول كرد و و در در حال حاضر باتحرك نيرو وانتقال سر باز واسلحه به انكليس برداخت . او بايد ستاد خود

را بنزديكى هحل تجمعنيروهاببرد.از اينرو جنكل انبوه وباران خوردهاى را در نزديكى

محل استر احت او ههان اطاقى است كه بااتومبيل حمل ميشود. اوايناطاق جو بين
 نتطه بِاكند. . ازاينرو دهها حادر دراطر اف خانه منحرك او بیا ميشود وهر رنر ال موظف است درون يـى از جادهها بيتوته كند .
واكن متحرك زنرال ,Tايكه درT نروزها شهرت خاصى بيدا كرده امت، زنرال ها بشوخى نام Tن الرا ارابه سيرك كذارده اند. اين ارابه سيرك از نظر نازى ها داراى ارج و


 ميان ميتوان سر باز ، ملوان، خلبان.ونكهبانان وان ساحلى ران را ديد. مقدار قواى انكليسى و كانادائى مجموعا بهيك ميليون تـن ميرسد. بــاقيهانده را سر بازان ملل ديكى از قبيل فرانسه ، لهستان ، چك، بلثّيك , نروز و هلند تشكيلمىدهند توده انبوهى است وبقول جرجيل هدايت اين همه بشر از قدرت يك بشر عادى و معمولى خارج است . درداخل واكون زنر الJ , آيك، عكسهائى مر بوط به كاوحرا انانانمريكائى،
 קإينت، است ، ديده ميشود . اما روى ميز كوجكى كه در كوشه اطاقش قراددارد ، سهتلفن بر زاهماى قرمز ، سبز وسياه بحشم مى خورد. تلفن قرمزهخصوص كنتكو برسرمسائلفودى
 كفتكو باروساى ستاد حهله است.اين دوزها آيز نهاود مدام دراطراف واكن منحرك بكردث مييردازد و كوئى هدام بادرون خود درنبرد است . اوبهجنكى ميانديشد كه بـايد بزودى فرمان شروعآنرا صادر كند .. روزى زنرالـي آيز نهاور خطاب بهسر بازانى كه بر ایعزيمت بسوى ميدانهاى جناك كردهم جهعشدهاند ، اين حنين ميكويد : _سر بازاندليرومردانى كه سر نوشتيرووزى ياشكست راتميين خواهيدكرده. آياشها واقعا ازحدوحشيكىى نازىها خبر داريد ؟ روزانه ميليو نها نفردراطاق كاز و كورههانى آدم كشى ازميان ميروند . ميليو نها نفر از كشورهایى خود ، رانده شده ، جون برد كان بينوا بيكارى ميكنند . بيشتر آ نان هر كز بخانه وزاد كاه خود باز نميكردند . ميليو نها نفر ديكر در نتيجه شكنجه جان ميسبر ند . يابعنوان كرو كان اعدام ميكردند ويا دراثر كرسنكى جان ميسهارند هدف تغيير ناپذيراين جنك فتط هيروزى نيست . بلكه برانداختن مرام نازى و دوره متو حش بى بابعها يست كی كريبانكير بشرشده امت آندره مووا نويسنده ، فيلسوف وتاريخ دان معروف فرانسوى مينويسد :

 طرح آنرا برعهدهـرمرفنند ..











 سر باز، در مورد اسلحه ودر مورد آذور







 يك باد كان باعظمت نظامى را بخود ميكيرد كه درطول ادوار تاريخ هما نتدى نداثت آر است ازا ين بإركاه است كه بزر كندين ارتش ملل براى برانداختن بساط نازى به حر كت در در خواهد آمد.



 آخر سال 194९ بيش اذ نهددكشتى جنكى ا⿰弓درداذكن و ناوشكن در بنادر انكليس لنكر

مىاندازند. اين كشتىها وقتى ازكارخانهها بيرون مى آيند، خروارها كالا ومهمات راباخود بانكليس ميبر ند
بطوديكه تا فرا دسيدن پائيز ، بيش از دو ميلمون تن كالا ومهماتدربنادر انكليس تخليه مىشود.
آيز نهاور معتفد استكه نبايد اين هـهـ ههمات و ذخاير جنكى را در انبارهایبنادر انكلمس انباشنه كرد. زيرا يك حمله ناكهانى هوائى يا دريائى از جانب نازیها . مهكن است موجب خسارات فراوان شود. از اينروبايد جارهاى انديشيد. بهترين داهاستتار كالا_ هاى ورودى است. برای ایتقال ايز هـهـ وسايل چجهبايدكردء
 بطورداوطلببفعاليت مییردازند ودرزمانى كو تاه، صدو هشتاد ميل خطوط جديد آهن آهناخته مىشود. مقصد اين خطوط آهن، اغلب جنكلهاى انيو انبوه ومناطق كوهستانى است زيرا اين مناطق مامن شايسنهاى برای رينهان نمودن وسايل جنكى است. تو دههاى عظيمى از مههات در ميان جنكلها ذنهان ميشود . درشيار درهها و در طول زمينهاى يراز خارو بو تَهزارانتانك آك ، توب ضد هو ائى، كاميون، جيب، آمبولانس ووسايل ديكى نظامى صف ميكشند. بطوريكه آمار T آنها بـبيش از ونجاه هزار ميرسد. . يك ابتكار ديكى كلبههاى منحرك وفرود كاههاى موقتى قابل حمل و نعل است. اين نيز يكى ديك, ازشاهكارهایجنكى است.

فرود كاههاى موقتى وساختمانهاى موقتى برياساخته ، بدون اتلاف وقت نقشههاى خود را عملى سازند
 ووسايل ديكى آماده مى كردد . انبارهاى عظيمى از جوب درسراسرانكليس ساخته مىشود كه درونآن مقادير فــر اوانى غذا ، لباى ، لوازم و احتياجات طبى ازتبيل حب مخصوص ناخوشى دريا وتختخواب بيمارستانها انباشته مى كردد . براى رفع احتياج و تكهمل و سايل مورد لزوم بسيارى از خانواده هاى آمريكائى داوطلبا;ه وسايل مختلف ازقبيلمافه ،كتاب ، لباس وغذا بهستاد آيز نهاور هديه مى كنند. اين ذخايربراى روزمباداست وهمانكو نهكه يششبينى شده است ، درT اخرين روزهاى جنك ادزش خاصى يیدا مى كند
 ماشينهاى باربر ونفنكشمىكردد. تعداد لكوموتيوها ، متجاوز ازهزاد وتعداد ماشينهاى عظيم بادبرى ، منجاوز از دويست ميباشد . اماكار بهمين جا خاتهـ نمييابد . هردانشماد انكليسى ياآمريكائى، يآ نان كه تابع دولمنفق ميباشند، روزوشب درتلاشند تابكمك نيروى


خرجیل از تغ:عَداران دريائى سان ميبيند

فكرى خو يش وسايل نوينى جهت نابودی: نازیها بسازند .
اكثي كار خانههاى صنايع سنكين ازدا نشمندان جهت همكارى دعوت بعملمى آور ندو دراثر اين تَاث و كوشش وسايل حيرت| نكيز جديدى ساخته مىشود كه در نوع خود




 ابتدائى است .
در.طى ماه مهآ نقدر سر باز ودرجه داروافسر درانكليس يماده ميشو ندكه از حدشمارش فزون است .. تراكم انسان در خاك بر يتانيا مشكالات ذر اوان ، منجملa كمبود ميو ه ، غذا
 در هر كجا آمادهاند بادل و جان بهاين تازه واردينكه برای برقرارى صلع وهايايان دادن

 ستاد عقيده دار ندكه بايد اين سر بازان بحالJ آماده باش ودردسترس باشند ، تا هنعام لزوم سوار بر كشتى هاشده ، بدون فوت وقت ءازم هنرل مصصود گرد دند .از اينرو تعدادبىشهارى
 را یشت سر ميكذارند . زيرا جــاكم و تعداد زياد است . اغلب T انان روى تختهاى چچند طبقه هى خوا بند .


 اين محل لعنتى تاين جاهِقدر فاهله دارد
ماه زوئن اندك اندك فرا هيرسد . درآخرين هغته ماه دسنور آيز نهاور ايناست :

ازاين روز استكه انتظار بزرك آغاز ميشود . سربازان چون كله كوسفندان بروى
 خود رابشب وشبها رابصبح آورند .
اينك توده عظيمى از جوانان آمريكائى كه انتظار بزر كى ر نجشان ميدهد . هنتظر
 , آيزنهاوره يك يردار عاقل ودورانديش نظامى است . اوهر كز عقل را بااحساس

در نمى آميزد . زير ا هيداندكه درجنك بايد صبور وشكيبا بودتابممصصود دسيد . او بخو بیى


 مى آيد . آيز نهاود میى كويد :




 آيز نهاوررادنج ميدهندن


 هى كند تابراساس آن تلفات بـحداقل مهكن تنزل نمايد





 بر ای عمليات بعدى دادته بـاشند . ازطرفى رياده شدن سر باذانى كه بوسيله كشتىها حمل ميثو ند ، منوط به جز رامواج است . زيرا دراين مر حله آب دريا دِائين واين عملباتسهل
 برافراشتهاند ، رويتكرد .. و نيز بياده شدن سر بازان بعدى در اواخر روز ، مستلز مجزر امواج است . واين حال ديبايستى قبل ازره يدن تاريكى پيش بيايد .

 ميشود وTان مسئله هواست روزحهله ميبايستى درياآرام باشد . زيرا نـا نـنها
 حالت تهوع دست ميدهد . واين وضع باعث ناراحتى وعدم تحرك آ نان مى كردد . بالاتر از اينها ،آيزنهاور بهيكجيز ديكر نيزهيانديشيد وآن باداست . اوهى كويد :

دراين روز ميبايستى باد ملايمى بوزد كه دودها را ازساحل دور كند iا هدفها ازنظل
رنهان نماند .











 درانتظار كذاشت ؟ در صورتيكه اين خطر هميشه وجود دارد كه سرا ذجام نازىهها ازمقصود





درراهكو چكى درمسير حر كت خود مير يزد .

زمانى فشارافكار اورآ نجنان خسته ميكند كه دست درجيب خو دفرو برده،شانهـهار ا



 بالافاصله قدمهاى خودراتندكرده ، بااطاقش هير مد وآ نكاهبيتكارش رافرا خور اون اندهميكو يد: _ امثب فرماندهان عالى بايد در كتابخانه (سوث ويكهاوس، منتظر من باشند. .


 آويختهاند ، زاحدو:ى تساى بادو باران راتخفيف ميدهد . دراين اطاق دوازدهنفرايستاده

 در باسالار >رمزی، ودر كناراو فرمانده نير وى هوائى منفقين مادشال هوائى ( لىمالورى ، نشسته ، مشنول كفتكوهستند ودر كوشهديكر دمو نتكهرى، ايستادهاست كه شثلوارهخمل كبر يتى وببر اهن كشى برتن دارد و بيصبر انه پيب ميكشد




سراسروجودث رادر برمىگيرد آيز نهاور شروع ؛هصحبت ميكند :

 شناسانى كه دراختيار داريماستفاده وساءت حهله را برمبناى راهنمائى Tنان تعيين نهايم. در اينحال در باز ميشود وسه نفزهواشناس برهبرى سروان دستك، ازنيروى هوائى انكلسنان براى مشاوره وارد ميشو ند . (ستك، درحاليكه بادقت بر چهره بـايك ز نر الها از شنيدن اين سخن تهام حشمها باو دو خنه هيشود ودر دلآيزنهاور بارقهاى ازاميد

وحو شخالى در خثيدن ميكيرد .سروان دستكه رشته كلام را بدست كرفته أدامهداد: - ظرف چجهار ساعت آينده تغييرات هوائى جديدىدردرياى مانشا يجاد خور اهو اهدشد ودر محليِاده شدنسر بازان هوا بددريج صاف خو اهد كرديد. ابن تحول تاروز بعداداهـ
 كذاشت. درطى اين دوره موَتى خوب شدن هوا بادكمتر وآسهان صاف خواهد شد. و در


ششم .فعاليت كنند. نزديك ظهر ابرها منر اكم وآسهان دو باره تيرهخواهدشه..


حالتى آكنده از ترديدِ ميبرسد :
 سروان |زكليسى از اين حرف دجار ;اراحنى كشته یاسن ميدهد:



هو اشناسان بنو بت بسؤ الاتى كه ز نر الهاه ارز انده ملل ازآ نان ميكنند، باسخ مىدهند.
, آ, آاه اطاق را ترك هيكو يند.


 كشتىهاست. زيرا اكر كشثى ها عاز م شو ند وءاموريت را انجام


دراين ميان فرمازده كل نيروى هوائى متفق ناراحتتر از سايرين بنظر ميرسد او ازاين


 در يك كلهه رِاسخ ميدهد: ـ حمله بإيد شروع شود.

 ددثاو فشار مى آورد . .
سكوت مدتدى برقرار هيكردد. آيز نهاور روى هيز خم شده دو دست رادرهم كرده،
 و حر كت نمى كند. . شايد ز نر الها مبنرسند مبادا رشته افكـار او كسسته شود. يساز مدتى سكوت، آيز نهاور سر برداشنه مى كو يد:
 سرانجام كار باينجا رسيده، زيرا نميدانم غير از اين جهـكار ديكرى ميتوانيم ؛كنيم..



 ماهوت قرار دارد، هر از خاكستر وته سيعار شده است. ساعت دبوارى نهو جهل وينجدقيقه را نشان ميدهد ومه عظيمى كه از دود سيعكار پديد آهده استى، فضاى اطاقرا كرفته ،نيهه تار بك كرده است.
شب بحر انى یايان نايذير سبرى ميشود. صبح روز دوشنبه آيز نهاور ساعت جهار از


هاى مجاور بيرونامده، دراطاق كتابخانه كردهم جمع میشو ند. برخى خوابآآلو : بنظر -یىدسند. اها در آنميانا آيز نهاورهمجنانجدىوومتفكى است. صبحكاهان هنوزهواخر اباست.

 ولى ميكو يند :
اكر اين جגك صورت نكيرد . بايد رٌانزده روز ديك, صبر كـرد تا دو بار. دريا
جزر شود....
راستى چطور مينوان سرى باين بزر كى را در خفا نكهداشت ! در حاليكه تمام نيرو وها









 از راديو لندن ريخش شود و اعضاء هقاوهت ملى بهجرد شنيدن اين ريام رمزى ، عمليات



 پي|هها بدبن قراء ار است: ا بز ماده سفيد ،كيم را نخو رده است. تكر ار ميكنيم: بز ماده سفيد. كيم را نخور رده







 يايك كلفروث دوره كرد میتوانستيكى، از اءضاء حساس نهضت مقاوهت ملى باشد.. واكثر




 صورت كرفته باشد. درواقع در اثر جبر زمان . افراد كروه مقاوهت، بدون آنكه اتکאاء و یشتيبانى بهنيروهاى آيز نهاور داشته باشند.ماموريت خطير خو درآآغاذ كردندو كروهكثيرى


هيجانانكيزترين آنهاست .


 جاء دادند. ازآ نروز رتوله اهميت وموقميت خاصى یيداكرد ـ يكشهر نظامى شد و زازيها


 اهالى شهر كمتر از خانهها بيرون مى آهدند. بسيارى ازدختران زيبا وجوان ريان مورد تجاوز قرار ميعرفتند و زنان شوهر دار اكثرا از ترس سر بازان خـوـود را درون خانه ها حبا حبس -
اجخاف وستمكُرى بهشدت خود رسيده بود. افسران نازى در كافها مشرو بخو ارى




 تخختخواب لميده بودندگشوده شد دهها بیب ساعتىمنفجر كرديد وافر وافسر فرمانده دسنكيرشده بقتل رسيد. ايسن خبر بهآلهان مخابره گردبد وبافاصله , هبتلر ه دستور داد: اين كو زه خر ابـكارىها دا در نطفه خفه كنيد. كارى كنيدكه عبرتسايرين شود. و نظير آنچه درتول اتن ف انتاده است تكرار ار نشود. روز ششم يك لشكر كامل ها اسـاس ه مر كب از سر بازان بلند قامت وخشنى كه از


 عام كنند ويا روانه بازداشتکاهها نهايند فرمانده لشكر „اس_ایع دستود داد صدنفر از بين اهالى ثهر كرو كان كرفندشود




 سرخم شده . زبان ودم كرده،جشمهاى از حدقه بيرون آمده ودهان كفآلود آويزان بود










 نيمه شب، براى انجام يك ماموريت خطبر اذ شهر خـارج ميكردند دو نفراذ رادرتيزانها با با



 را ازدست نداده، همهنان بـكار خود اداءهه ميدهند. سر بازان آلهانى از در ورودى انبار

 جز اين كنند، آلهانها فرصت خواهند بافت تابهبعا وديناميتها را بیاثر ساز ند. ازاينرو

 جوان فداكار فرانسوى نيز بوضع فجيعى بقتل ميرسند . كوث آنها بز ركتر ين تكه بدن آنان است حتى اثرى از استخوانهای آنان نيز بدست نیى آيد . ولى در سابه فداكارى و
 ميشو د. ـاينك نازىها نفرت عميقى از اهالىشهر ,لافر تهـسن_اوسن، بدل ميكبر ند. فرمانده آلهانى ميكو يد:
-بايد تمام اهالى شهر راقتلعام كنيد تاعبرتديـريكرانشود . از اینرو كشت و كشتاد عظيمى در شهر آغاز هيCردد. دريكروز شهر بیتل عيرسند كه در ميان آنان • فر انسوى مينو يسد:



 افقى، همه قر بانيان را دروميكردنه.. بعد نوبت كروه ديكر فرا مىدسيد. ،

 «६و بت وحشتناك مى كشتند . بارها مردانى را ديدم كه خود را جلوتر انر اذ زن وفرزند جلو

 آنسو مى كريختند. . فرماندهTالهانى دستور داده بود كه سر بازانآلهانى قبل ازا عدامامدختران

 انتخاب و بعد آنان را بهجا;ب آسايشکاهماياباغهاى اطر افشهر ميبر دند .. درT نجابهعن
 سر نوشت تمام اين زنان يك جيز بود ...اعدام.. اها اكثر اها الى شهر هنعاميكه

مى خواست آتش كلو له برويشان باز شود، يا حلقه دار بعر دنشان بيفتد، فر يادهيز دند: _زنده بادفر انسه ،ز نده باد بهذت مهاناومتعلى .

 حشله روز دوشنبه صورت نكرفته است دكر باره درسراسر فرانسه زنان وهردان بأدقت و


دارند. اين انتظار زياد طول نخو اهد انجاميد. .
مردان وزنانى كه در نهضت مقاوعت شر كت جستها ند، بيهناك وير يشانحان انحال در ا نتظار





 اين بيام هدرمز بهفرماندهان نهضت مخابره ميشود و آنان درمیییابنه كه سبب تامل آيز نهاور فقط يكحيز است:طوفان! ..
بزودى عنو ان رهزها عوض ميشود: نخست يمامى مخابره خو اهد شدكه خبر ازحهمله


 مقاومت خود را آماده عمليات خواهندساخت وپيامهاى بعدى شروع عهلمياترا تعيين خواهد كرد . دوييغام اصلمى عبارتنداذ: ههو ای سو ئز كرم است اين ريغام ايجاب ميكند كه نقشه


 فaّط معدودى زن ومرد ميدا نندكه حملل بزودى آغاز خواهد كشت.
 هستندآ نها براى خود دفتر كارياعر كزستادى ندار ند درلباس كار كران روسنائِانولكردان وِيا افراد بسيار عادى هستند وباكهال دقت درانتظار دريافت ییام لندن مى باشند. دفرانس بريانهخبر نكار فرا نسرى در بارها آنان مى نو يسد:

 كافه و درون يك|تاق زير شيروانى تشكيالت عظيم و يثحيدهاى را هدايت ميكنند.سازمان آنانمنظم تروقوى تر از ارتشفر انسه وداراى دستههاى مختلفى است كههر كدامعملمخصوصى

را انجام میدهند .
 جاسوسى وكسب اطلاءات از سازمانهایایارتشى دشهن و قتل وترور ـران ان وفرماندهانعالى


هزاران نفر مرد وزن و كودك عادى است آنمدد وظايف مشابه دارد كه انسان تصورميكند
 ههين جا ناشى ميشود . زيرا باعث حفاظت بيشترى ميكردد. تهام تشكيلات سازمان نهضت هقاوهت ملى رمزی ونیهانى است. فرماندهان كروهها همديكر رانیىشناسند ورهبر انبز رك

 ساخت. اين سازمان جهارسال است كه مبارزهمى كند .زنان ومردان فراوانى در اين راه

 غروب دوشنبه وقتى آنتاب Tخرين انوار خود را از سر اسر شهرهاى فرانسه بيرون




 را روگو زههايش ميكذارد.
 اعلام مىدارد.
(مهر هها روى ميز ند.. مهرْهاروى مىزند. .]

اين كليد حمله است اما سازمانهاى مختلف مقاومت هر كدام دستورات جدا كانهاى










 اها هر حه بيثتر جستجو هيكنندكهنر مییبابند:





 باأينءهليات تخر بيبى هزارانانتن آذو




اها ناكهان روز دوشنبه ينجم زوئن بيكبارهآقاى اريثشه، نابديد ميشو د.. مستخدمين



 و رנيشها با سرعت سيم هاى تلفن را در نقاط هختلف تطع مبكند .. او با باتو مبيل خود د در

خطوط تلفنى را تطع مبينمايد.




 منفجر مبسازد. .



 متفقتين درخاكُ فرا نـه هِ بياده شو ند .
 آماده باث وا نتظار مىباشد.. كشتىها براست وسر باذان بالباسهاى نظاهى و كلاه خود و

تفنك انتظار حر كت را ميكشند راستى چجه دنجآور است كه انسان انتظار مرك و نابو دى خودرا بكشدكو نى جهع جنغاوران ،از تعو بق حهله دجار نوعى دلهره واضطر ابشدهاند رند. اكنون هيجده ساءت از عو قعى كهفرهانتوقفدادهشده . ميكذرد. و كذثت هر لحظه انز صبر و شُكيبائى دلاوران ميكاهد شايدكمتر كسى ميان آنان بيدا شود كه بدا ند بيست وشش ساعت ديكر حمله آغاز خواهد شد . زيرا هنوز زود است كه تصميم حماله بهآ نان ابلان شود شود شايددر ميان T انان جاسوسى ازدشهن يافت شودكه لباس خودى برتن كرده باشد و نقشهها را نقش بر آب سازد. سر بازان همكع درفكر ند : در فكر خا نواده ، زن بجه و نامزدكروه راجـع بهجنك بحث ميلكنند واز يكـديكر ميبر سند:








 هاى زيادى شر كت كردهام اينبار بساحلى در فرانسه حهل خو خواهم برد. ازآنجا بيعدخدا






 مدام تكان ميخود ند. Tب وارد بدنه كشتى ها ميشودو آنانر اكه دراز كشيدهاند خيس ميكند

 ندىتوانند بخوا بند، سرانجام بايد تقدير ، طبيعت وانسا نها بجنكند . اما رT آيز نهاورههنوز در فككر است و بخخ' طر وافتن فرصت مناسب، انتظار ميكشد.



تن جهعيت دارد. اما دراين زهان اهالى آن از اين حد فزو نتر است. راستیى آنان كيستند


 اين دهكده هزار وجهارصدوينجاهويك روزاستكه دراشغال الدا نهاست و نكهبا انانوقر اولان


 برق ميز ند، ساخته شده ودراطرافآن قر اولانآلهانى هاسدارى ميكنند• عدهایازنكهبانان
 كروهى نيز درر كههاى كحیى واقع در دامنهتصههاى مشرف بدشهر ، درحال نكهبانىهستند.




 يعنى نيرومندترينقواىT Tلـان در غرب است . مر كز فـرماندهى او قصر سنكى ه لاروثـ كويون غهى باشد .
در اين محل و دراين روزهاى بحر|نى جنكدوم، فيلد ماشال رومل، روباه صحرا ،

 وبش از بانصدهزاد سر باز را براى دفاع بهاين ناحيمامامور كرده است. استحكاماماتاين

 سانته شده وماههاست كه سر باذانى آلمانى باتفنك ومسلسل در انتظار حـا حهلم متفقين هستند.




 اسرادTهيز بينالمللى بنام مستعار دسيسوو، در قبال دريافت مبلغ هنكفتى اين خبر دا در اختيار هيتلر كذارده است ... ( فن پاين ، سفير كبير آلمان در تر كيه در ياد داشتهاى

خود مى نو يسد:
 عجيب واسرارTميز بود كهدرقبال دريافت קول اسرارسفارت انكليس درT انكارا را دراختيار

 پيشخدمت سفارت انكليس ودر باطن سمت جاسوسع مارا بر عهده داشت ، مى كفت كه اين



 داشتند Tالمان را از طريق ساحلل نورمانـدى بكو بند . وقتى, كالنن برو نره عضو برجسته
 خو ددارى كند. وبراساس همین خبر بودكه هينلر خط دفاءى مستحكمى درساحلنورماندى روى

يورش دشهن ماموداين ناحيه كرد...c
 بكيرد، او روزهاى خود رادر قصر كهنسال ملاروث كو يونه بسر مى آورد ودرهمان جاست كه در انتظار كشندهای بسر میبرد اماكسى از وجود رومل در ساحل هانش با خا خبر نيست در اطاق كار او ردهِاُىى ازوى ديده نديشود. اثرى ازآنجه هـن المق بهروملباشد وجودندارد



 در دیى چهره اورا پبرتر وشكسنهتر ساخته است.اما اين مرد بنيهاى قوى وارادهایینيرومند

 مستقيم او فيله هار ثال , فنرو نشتدته فرمانده كل نيروهاى آلهانى در غرب اوراميبيند باو ميكويد:
شها خسته و عصبى بنظر مبرسيد . شايد احتياج به چجند روز استر احت نزد خانواده
خود داريد..
آنحه روح و جان رومل را فرسوده ساخته ، مسئله عمليات رالى، است كه بزودى آغاز حواهد شُد.اها رومل نمىداند دشمن كجا وجِكو نه حمله خواهد كرد. . رومل نخست



 زنش مى نوريسد:
 نكردهاند، بهاين عقيده مبرسم كه از منظو رخود منو منصرف شده باثند.

 در آينده نزديكى باينجا حماهله بياور نده . .










 من برسانيد.ه








مدتهاست كـه هينلل دست بكار اعجاب آورى در سواحي ذيرك ودانائى است و ميداند سرانجام مهكن است ، آتش نغرت متنقين دامنكير او شود .


هرحیل - دو گَل - ایِن در لـدن
 كه دشمن از جانب دريا خواهد آهـد . ازابيرو حصار را از ساحل آغاز ميكند . ديوار آتلانتيك نهو نه اعجاز مهندسى و استحكامات نظامى است . ديوارى است طو يل. هينلم از





 خو نسردى تهام باو كفتم كه درصوردتيكه احتياجى بهاستحكامامات باشد ، بايدT نها را را دريشت خط ساحلى ودور از تيردس توب هاى كشتى ها ساخت . در غير اينصورت كارى از دـت
 پیهن بود دويد، درحاليكه بر آن هشت ميكو فت كفت: ,
 و بجنکند . .

 مىزنند، آ نان جسته وكر يخته شنيدهاندكه هيتلر استحكامات فراوانى در سواحل ارارو اروبابر پاكرده است. اما حقيمت جز ايِ است هيتلل قصد دارد ايناستحكامات را با بسازد. ينجعزار
 بردارى و بدست آوردن اطاءعات روى استحكاعات آلآ لهانى ها ميكنند. آلمانى هاسعى ميكنند







 استحكامات در آنجا ساخته ميشود، حهل ميعردند. در ميان اين افراد كو جك و و بزركو زن ومرد ديده ميشو ند. هردسته I I ساعت تهام كار مىكنند واين فعاليت شبها ذير نور





 ساخته شود، اين برجها بصورت كنبدهاى مدورى هستند كه بدور خود ميخر خدوسر بازانى كهدرون آنموضو ع كرفنه|اند،ميتوا ننددرجهات مختلف تيرا ندازى كنندامامقادير آهنوفولاٍ
 هز ار ميل از خط آتلانتيك ساخته نشده است كه مصالح نا ياب ميكردد و فعاليتها هتو قف


آلهانها شروع بهتخريب استحكامات خط (ماز ينو ه هتعلق بفرانسه و همیخنين خط
رزيكفريده منعلق بهآلمان ميكنند واز هواد آن استحککاهات جديد راهيسازند..
 بازداشتكاهها، بهخط آتلانتبك حهل ميكردند. هر كدام بيلو كلنك ووسايل معمارى بدست روت راد راد


 هيتلر بامشكارت دِيكرى روبرو شده است .از كجا سر باز و نفر ات براى حفظ استحكکاءات
 یيرزنان، كودكان، بيهاران و اسبران جنكى است كه ياقدرت كار زدارن اند ويانميتو ان ان بآنان اطهينانكرد. سر بازانى


 روسيه وداوطلبان كشورهاى اشغال شده بكار ميكهارد. براى هر كروه تعدادى سر باذ با تجر به و كار آزموده آلمانى تعيين مى كند تامواظب ديِكران باشند از طرفى تعدادى تانك آك
 مستقر ميسازد. فرمانده ايـن ارتش رومل سرسخت ، شجاع،جاه طلب است. هيتلر بهحض
 آلهانى خواستار شده است تا به نورعاندى بشتابد : از نزديك تشكيالات غظيم آتالا نتبك را

ببيند . T T آعاه نواقص را يادداشت كند وبفرماندهى كل آلهان كزارش دهد . رومل فرمان

 ريشرفته است..

 از بازداشتكاه ها آمدهاند، كارشكنى ميكنند . كروهى خود را با به بيمارى ميز نند. برخى
 بو جود می آ يد نا كهان فرو هى ديزد و دربرخى نقاط اين كارشكنى علنىتر است. انفجارى


 اما اين كار هِايان نيافته است..



 اها ورومل، مارشال بر جسته ارتش نازی كهاز نزديك از اين استحكامات بازرسىبعمل
آورده است عقيدهاى جز اين دارد..

او نيك ميداندكه اين ديوار (فر يبى، بيش نيست وجنبههاى تبليغاتى آن برجنبههاى جنعى آن برترى دارد. او در ناههاى به , فنزرو نشتدت ، مارشال بر جسته و قديهى ارتش آش آلمان مى نو يسد:
دديوار آٓلا نتيك ساخته و يُرداخته خيالات هيتلر است ومتاسفانه زنرال هاى ما نيز فر يفته تبليغاتييشو اشدها ند.
, فندو نشتدت، فرمانده شصتوهشتساله واشر افى قواى آلهان درغرب ، از اينسخن دجار شكفتى نميشود. زيرا او ايمان ثابتى بهخطوط دفاعى ثابت ندارد. (فنرو نشدت، قهرمان


 اين ديوار بطور موقت جلو متفقين را خواهدكرفت اما آنرا منوقف نخو اهد ساخت هيّعج عاملى نخوا اعد توانست مانع پياده شدن قواى متفقين كردد. هرومله كه اينك براى دفاع در اين نتطه صفآرائى كرده است ، بافيلدمارشالیير

وسالخورده آلمانى همعقيده است. او عقيده دارد كه بايستى سر بازاذولثكر هایمسلع دركنار ساحل يا قدرى دورتر از آن بحال آماده باث نكاهدارى شوند وبز مان حمله دشهن را درجا




 كردن كهنهاى بكردن داشت و عصاى غير رسمى مارشالى خود را بدست كــرفته، آن را را میحر خانيد وبانوك آن قسهتى اذ ساحل را نشان مىداد .كفت:
 دشهن، فقط يك راه باقىاست وآن وقتى استكه دشهن در دريا باشدو بكوشد كه درساحل
 احمalزه است
 وحياتى ونيز طولانىترين روز روز خواهن اهو بود.. از آن روز ببعد , رومل ه بارها ؛بكنار دريا میی آمد و در طــول ساحل بقدم زدن مییردازد .
او يك فرد عادى ويك سردار معهولى نيست. از اينرو هر روز ساعت هـا به تفكر هیربردازد ومراد اواز اين همه فكر ،ابداع وسايل وآلات جديد برای شكست دشهن است





 افكاراوتنورهاى ساحلى است. اوصدها مهندورلو لهكش بهخطوط جبهه مى آورد ودرسراسر
 استحكاماتآتلانتيك به مخازن عظيمى مر بوط ميشو ند كه حاوى نفت . بنزين است. لوله هائى كه از مخازن سرحشهه كرفتهاند، تاسبزه زارهاى كنار ساحلامتداد




ساحلى است كه درجه حرادتى مافوق تصود بو جود هى آورد . دراين درجه حر ارت ، هر حَ هدر مسير حر كت باشه. ذوب حواهد شه. انسان كاميون وحتى تا انك . .



 شد. است، خمهارهانداز هستقر ميسازد .آلهان ها وسيله جديدى ساختها ند كه جزو عجايب وشاهكارهاى جنك است. اين وسيله درجنكههاى ايتاليا بر ای نخسایين بار بكارمىرود ولى انواع كاملتر وتكمیل شدهآن،توسط رومل درسواحل نورماندى هستقر ميكر دد.اينوسيله
 كه حضرت داود را هيكشدهو Tلهانها از نظر قدرت ونيروئى كـه اين تانك ها مانى كو
 را ننده مى جاشند . . هر كدامْى توا نندمنجاوزاز يك تنمواد منفجر• باخود حمل كنند. طبق دستوردروملعتانكهایدجالوته نخستدرراستحكامات آمادهاند و بهجرد حر كت كر جىىها و صفوف سر بازان دشهن .ميان آ نها رها كشته ،باانفجار خود نظم و يششرفت آنانرا هختل مى مازيد.
وسيله ديكر ( مين ، است. روهل شديداْ بهاين آلت قتاله خطر ناك عشق هىورزد و عقيده دارد كه بهترين وسيله بدام انداختنو نابودى دشهن مين است. از اينرو از يبشو ای

 ميليون مين خطى ناك جديد ساخته ميثود . . این هینها توسط قطار آهـن به ساحل
 ساحلى كار ميكذارد . اين موانع اشكال و صور كو كو نا كون دار نـده، بیضى عبارتند از سه


 بهته ميشود، عدهاى از اين مينها ميان شنها وبرتكامهاى كنار آب وجادهمهائى كهبساحل منتهىميشود كار كذاشته ميشود. و بدينسان ميدان خطرناكى پديد میى آيد كه كو جـكنرين تحركىدر آن اهكان بِير نيست.




زهين است .. از اينرو هزاران تير جو بين از جنكل هاى اروهِا بجانب سـاحل سرازير
ميشود ودر هفت الى هثت میلى ساحل هز اران تير چجو بى درزمين كار كذاثتهميشود . ورومل، دراينجا يك ابتكار ديك, نيز بكار بسته است و آن كشتار دسته جهعى جنـر بازان بوسيله اين هوانع است از ايذرو سراين تيرها راباسيمههای هخصور ر، بهموصلميكند وبك تور سيهى درسراسر ساحل بو جودمى آورد.


 , آلهانته. . اين هوايمهاهاميتوا نتد هزاران سر باز رياءه نظام دا باخود بساحل حهل كنند بآنها چه
اودستور ميدهد دریشت استحكاماتآ آب رها شود مناطق باطلاقى ودرياحیهمایموقتى


 قوى برای خطوط عقب جبهه از وى بكيرد.


 خود ميكو يد:

> هر كس هينلر را بيبند، هيتوا اند موفق بشو د. .

در آغاززوئن بسبب طوفان .رومل باور نميدارد كه حمله قريبالوقو ع باشد، ازاينرو





 آنان بهفرارسيدن طو فان و برف وبوران .ديك, از بورش متفقين مايوسگشتهاند. .





اين مرد كه اعصاب هولادين دارد، وظيفه بسيار سنكينى برعهدهاث است آكه اكر در
اجراى آن تعللورزد، مهكن است بقيمت نابودى كشور آلهان آهام شود . او افسر قسهت
 آنان است .


 كه هر يك در كار خود هتخصص وبه امور رمــز وارد و حداقل به سه زبان بخو بیى تكلم مى نمايند .
دريا سالار , كاناريسه رئيس سازمان ضدجاسوسى رايش سوم اين سىتن :ا از ميان زبدهآرين افسر ان زازى بر كزيده است تاموديت خطيرى راكه هيتلر به او محول كرده است ، انجام دهند
 دستعاهورستنده و كير نده قوى درونآن مشنول بكارند. اين دستاناها فوقالعاده حساس ور ور ور قوى هستند. بطوريكه دور افت'ده ترين و ضعيفترين ايستکاهها را ما ميكير ند..




 وراء سخنان آنان بهتعداد لشكر ها ومحل تجمع هسب: حر كت پیى برده . فهرست كاملى




 در ماههاى قبل اذ حهله ، هزاران بينام جهت اعضا نهضت مقاومت در تمام ارو پــا خو اهند






با هم توافق نداشته وارزشى ندارد. .








 را ياذ داشت مى نهايند . يِيامها این حنیین است:

جنك وترواه بر با نخو اهد شد. .
شير• تند كنياك مییروراند. .
جانسبيل درازى دارد.


 هيشود كه از زبان يك كوينده فرا نسوى رِخش مى كردد، كو ينده ميكويد:





 سر كار، اين بخش اول بيغام است.
 تاسرهنك رمايرها Tنحه راضبط شده است ، بشنود .. ( هاير ، ازشنيدن این جهله فريادى از شَف برمى آورد :




اين حنين است :


,


حمله درظرف بيست وحهارساعت آينده آغازميكردد. .
رشلنبرك، رئيس سازمان ضدجاسوسى كشتایو ، در خاطرات خود د مينويسد : , كانار بس نابغه بزرك جاسوسى جنك دوم ، سخت مورد اعتهاد هيتلر بود . وهم او


 واسرار آميز آنان برايش غاهض وهبهم بود . ازاين رو تصهيم كرفت بهو نحو شده ، باسراد

نهضت مقاومت هی ببرد . .
اوعقيدهداشت بايد درميان دشهن زيست تاباسرار اوْیِ برد . ازاينرو شروعبهتر بيت

 آنان رابهميان اعضاء نهضت مقاوهت فرستاد واين ماموران كه ظاهرا فر انسه صحبت كرده،
 كزارش هىدار ند .








 اقدامات سر يعرامعهول خواهد داشت ، هيام راروى ميز خود هى كذارد ;ا هنکامى كهيّشوا فرصت يافت باطالاعش برساند .


نيز تحرك وجنبشى ازخو د زشان زهيدهد ، زيراكهان داردكه هرومل، مسئول دفاع ،آماده
 است . امااز زَدير بد ه رومل ه صبح روز حهارم زوئن توسط اتومبيلسياه رنك خود خو مر كز فرماندهى راترك كرده است تابر ای يكديدار كو تاه بازن وفرز ند عازموطن شود .. نا كزير




 كيجى وترديد رنجآودى مى كند . طبق اطالاعاتى كه كاناريس دراختيار آ نها قر اردادهاسات،




 دستورهيدهدكار كنان اداره هو اشناسى دربر لين دست از كار كشيده ، مدتى استر احت كنند.


 را ازسرداران بزرك آلهان دانست . اوپفن ـ رو نشتدت، اسـت . برایآ آكه ستادفرماندهى
 بطرزاسر ار آميزى ساختهنده و عبور و مرور مردم عادى بدرون آن مهنوع است دوراين




 بهاودستود داده است بطور تَمريبى وتخمينى ازمقاصد هتفقين آ كاه شود واورا هطلع سازد..


 , افزايش مرتب ومشخص حهالات هو ائى زشان هيدهدكه دشهن كاملا آهاِده شُدهاست

منطته احاهمالى حهله هنوز زاحيهايست ميان شلت ( درهلند ) تا نورماندى وشايدهم قسهت شهالى بر تانى - جزء اين هiطقه باشه . ولى هنوز معلوم نيست كه دثهن بحه نمّطه از اين


 زمانيكه اين كزارش رابر ای هينلرهىفرستد ، خود باتفاق يسرجوانش نر براى تماشاى يك زهايش محلى ازمر كز ستاد دورهیشود .





 خو يش بها لهان شنافته است . دريا سالارد كرانيكه، فرمانده نيروى دريائى در غرب بهد براوه رفته است . سسهبد


 دفاع اروبا تعيين كرده است اثرى ازافسر ان ارشد ارتش نيست ، حتى درستاد فرماندهى
 رئيس ستاد خود تعيين ندوده است .. ساعت حهله هر لحظه نزديكترميشود . شايد بيشاز • ا ساعت بهآن نها نده باشد ولى
 وارز ندهترين فرصت بــ ایآيز نهاور است . زيرا وقتى سر بازان فاقد راهنها و رهبرخوب باشند ، غلبه بر آنان آسان خواهد

اسرار آميزوءجيبى درجريان است

استكه در آن دومرد زاشناس وهظنون شر كت جستهاند. .
 ديو نمُره فيلسوفومولف معروفآلهانى است كه در آن روزبر اییلاوقات ( رومل، ورشبایدل،


بسر لشكى دشايدل، اين چنينمى كو يد :
 باز گشت زنرال „رومل، دراينجا خواهم بود تا طرح جديدى راكه ريختهايم با او نيز در

ميان كذاريم ..


- اين طزح حيست ؟

بروفسورديو نكى، ادامه ميدهد:
رروملورُنر الهاهى برجسته نازى بهاين عقيده رسبدهازد كه آلهان اينك در سر اشيبى




 . يمروزى ، بعدجان سر باز


را خواهدكر فت .
ما بايد هيتلم دااز كار بر كنار كنيم وباسرعت اورا تحويل داد كاه عالى كشور دهيم م
وTiT . .














.. . .
 بحر كت درمى ايند. . اين زير دريائىها جزواسرار آهيز تر ين بديدههایى صنعت آمريكاهستند



ايكس بيست وسه(Xrr) نام دارند ،
 فرانسه ، بـايدكزارث وضع ساحل رابها نكليس هخابره نهايند . اين زيردرديـائىها بايد






مى آيند .. حساعترين لحظات عملياتT انان آغازشده است ..
 در ياى مانش، باآرامش ووقار هميشكى خود روى روى هم مىغلتند و ماسههاى سا-عل را ميشو يند


شهالى فرا نسه را در بر كرفته است، دوشبح مرموز در يهنه در يا پديدار ميشود. اين دو شبح چوون دوستون تاريك وسياه هستند كهآرام ومرموز از دل دريا سر بر-






 بوسيله دستکاه بیسيم، انكليس دا از اوضاع آكاه سازند.. ;او بان جوان آمريكائى انز وراء دود بين، شهر خيالا| نكيز وزيباى اوتيرهامرداتماشا
 وَّط پِاسدار ان آلهانى در طول خطوط استحكامات نكهبانى مىدهند در نقاط ديكرى از ساحل فرانـه زيردريائىهائى مشابه اين دو ذيردريائى ،آرام از دل آب سر بر مى آورند
 تكراد ميشود.




 سواحل را بزيردريائى محابره مى كنند وآنان بالافـاصله | انكستان را از از اوضاع نورماندى آكا. مىساز ند. زمانيكه سيیده دم فرا ميرسد وآفتاب سر مىزند، آيز نهاور تصميم خود را كرفته
 محقر خود اين جهله را برزبان مىراند .

- .


 آميزى شده واز فواصل دور بسختى قابل تشخيص مى باشند. .

 خيره ميشود، اشك ريزان مى كو يد
اين موثرترين وفراهوث نشدنىترين خاطره عهرمناه ז

 ها ديده هىشود و فاصله بفاصله روى آب مىغلنند .. كشثنىهاى مین جهع كنى ازجندروز
 سه روز سراس, دريا پإك هیشود. .


 ده صف عظيم هر كدام بطول بيست هیل آماده حر كت شدهاند. درميان اين كشتىها، ان انواع














 ناوعظيم دسالا كثتى ديكرى است كه افسانهاى جاودانى رويانه همانكسىاست كه عظيمترين ناو جنكى جهان، يعنى , ناو بيسهاركه را غرقساخته است. رزمناو ,اجكس، نيز در اين ميان ديده عيشود واين ههان رزمنا
 درقلب ایِن ناو كان در ميان صدعا رزمناو وناوشكن ینج كشتى كه , ــ كثنى فوق جزئى از






 (ردّهنريك، كشيش كاتوليك از ميان صدای امواج دريا قابل تشخيص است: , خداوندا ببآنان نيروى مبارزه در داه وطن و زاموس عطا فرما.. آنان رایيروز كن
وبهTرزويشان برساه.

كشتى ها بفرمانآيز نهاور بحر كتآمدهاند واو بادوربين خود، اين كاروانسهمكين
 درغرنه برخى از كشتى ها هنوز سر بازان باشتاب نامه نعارى مى كنند واين آخرين

وداع ايشان از زن وفرز ند و يا زامزدهايشان است . هيجانحر كت، هرقدر كه خطر ناك و
 ملوا نان وتفنعداران دريائى كها ندكى مشروب نو شيدهاند، فرياد
 كروهى از ملوا نان انكليسى طناب هاى بلندى از د كل كشتىها آو يختهاند و روى

 شدن درخاك فرانسه و يیشروى وبدست آوردن پیروزى.، امادر آن ميان، كــروههائىهستند كه آرامش دارند كمنر حرف ميز نند وبيشتر فكر ميكنند ، سر گروهبان ورالفه فصلى از انجيل مaّدسراديخوا اند:

واينجهله را باعالاق تكرار ميكند كروهى كناب شعر هيخوا نند، يا جهلاتىاذكتاب
رشكسيْر ه دا برلب مىىا نند.

جهار ساعت ديـك, كشنى نشينان بهنورماندى خواهند رسيد: l. البيهارى دريا جون طاعو نى مر كباد دامنكير :آ نان شده است .
تهوع واستفراغ آنان را دكر كون ساخته و تعادل اعصاب را از ايشان باز ستانده
است ، كروهبان ( بريك، مينويسد:
رقرار بود آخر ين غذاه يك غذاى عانى وقابل تو جه باشد. اذينروآيز نهاور دسنور داده برایهر كشتى غذائى هطابق ميل وخواسته سر بازان تهیه شود نوع غذا عالى و بهمعدار زياد بود امآ آنروزسر بازانكيتر ازهرروز ديكرمىتوا نستند جيز بخور ند. هرسر بازبدست

 خود را ازوراء نردهها بدريا بياندازد ويكگروهمان آمر يكائى از ترسآن نمدر داروى ضد استفراغ خورده بود كه هسموم شده بحالت اغها انتاده بود.. .ه بدينسان ناو كانعظيم دريائى يمش مىتازد. اما برطبق زمُشهابز نهاور اجراى مرحله نخستين حهله برعهده چتر بازان است . در سر اسر انكليس صدهاكاميون حامل حتر بازان متفقين عازم فرود كاه هستند. در
 كروهى هستندكه عازم نرماندى خواهند شد. اويكساءت تهام :اجوانانى كه آرزومند باندست آوردن هيروزى هستند، صحبت ميكند در هِايان بهآ ذان ميكو يد :
رشها، شجاعترين هردان منهستيد زيرا سينه شماسِب, بالاست، فد! كارى شما ،ضامن
، نجات جان است وحان ديكران ضامن هيروزى ..





مدتهاست كه آيز نهاور، مغز متفكر نظامى آمريـكا عقيده داردكه بايد قبل ازيماده كردن قوا درساحل نورمازدى، عدهاى نيروى جتر باذ در آنجا بِياده كرد . اينان بايد در نقاطحساى ودقيقى كه قبلا روى نقشه تعيين شده است، پياده شو ند. رلههاى مهم را تسخير كنند. توبهای عظيم ساحلى را ما منهدم ساز ند
ميدانهاى مناسب برای فرودآمدن هوا بِمهاهاى بعدى آماده ساز ند. اووظبیه خطير




 Tانان برای استنار كامل ، دستها وصورتهاى خو يش را با زغال و دودا ندود كردهاند، طبق قانو نى كهخاص ايشاناست،سر خود را ازته تر اشيدها ند ونقط يك كيسوى بلند در در عـب بصورتآ نجه ميان سرخّوسنان رامِروكو اله مرسوم است، باقى كذاشنها ند . .روى سينه| اِشان شعارهانی بدبن هضمون ديده ميشود:


 ها از زمين بلمند مىشو ند ودر لاى ابرها نارديديد مى كردند. درحاليكه يك علاهت كه دو : زرد بجایگذاردهاند. اين علامت بصورت يك خط و سه نقطه زرد است ويك كلهه مورس و


 كشتى نشستعان در آن صبحدم غرش هو ابيداهائى دا ميشنو ند كه دسنهدسنه از بالایى سرشان ميكذر ند و انكايس دا بقصد سواحل نورماندى ترك ميكو يند جتر بازان هر كدام
 بازان را در نقاط تیيين شده فرو هير يزد د. نخستين ومهمترين قسهت عهليات. اشغالدوريل



دشمن ندتواند خود را بمقا بل مهاجمبن برساند . ه

انهدام دو يل را يبدا نكنند:

 دورل را بهآسمانميفرستند.

در عملباتماى بِلاورن :ايد خيلى محناط باشند تاباغاغنكيرى ناكهانى ابنكار عهلماتِات را اذدستآلمانيها بكير ند.







 من سلب كرده بود.





 قدرت وامواجه، سر كش، مبادزه ميكر دما







بدون مو تور انكليسى
 عهدهدار اشفال دوبل اورن مىباشد.




 كنندهاى را سیری مى كنند . آنان بايد خود را را براى تحمل يك ضر بـهـ ناكهانى و شـديد آماده ساز ند .
جهار هو إيما آرامآرام بزه:ن نزديك شده، روى قسهت بأطلاقى كنار رودخانهفرو

 يكى از هو ابيماها در لجظه زها

 شكاف برميدارد و كروهى از سر بازان از وراء شكاف رِائين مير يز ند. .
 كنار بل از سقوط آن بدرون رودخانه جلو كيرى هي كند.
 حاليكه مسلسلونار نجكبدست دار ند، از كوشه و كنإر هوراكشان بجانب بـل حمله ورميشو ند
 جدا مىسازد.
 جنر بازان در ميكبرد. شلبك يیددیى مسلسلها سر بازان آلمانى رادرو هيكند واجسادآنان بكف رودخانه هى|ف:ه.


 يك كلو له اورا نشش برزهین مى كند .در حاليكه هوشك آتشزا ،از دهعانه طیانجه خارج شده، بهخانههاى جو بى ومخازن بنزين اطراف بر بل بر خورده و آتشسو زیى ايجادهمينهايد .


 ويِاده شدن سر باز'ن است بايد با •• اینفر از پل نكهدارى كند اوفرمان ميدهدسر بازان
„شت هسلسلها مستقر كردند وحتى بقيهت جان خودازجاى خويش تکان نخور ند. اينیل براى خود مثفقين نبز اهميت حياتى دارد ، زيرا عبهِر سر بــازان را بسوى آلهان آسان خواهد ساخت.
-

 مو تور وجتر باز هياءه خواهند شد. اينان دسته راهنها هستند وبا ششجاءت و بی باكاكى درقلب
 و >توفرهويل،




 مى برد وبه سوى دره داورنه ميكشا ند






 كه رمكرده بود، نجات بخشد. چتر بازان هنوز اين رقاط را را درست نمىشناختند وازترس
 هيكرديم : ولى با كهال تعجب مىديديمك_ه دوستان خود را اشتبا ها بجالى آهانى هــا كرونهايم
بكى از جتر بازان هنكام فرود آمدن در بالاى درختى كير كرده، قادر بحر كتنبود



 بدينسان چنر بازان كروه شناسائى بار نج وهشقات فراوان بائُن آمده ، نقاط مورد

 ِيكى اذ جتر باذان سر نوشتى عجيب دارد.


سنكبنى را هىثنود.


$$
\begin{aligned}
& \text { ازههه جا بی خبر است میبرس : } \\
& \text { مرد تو ابنجا جه ميكنى؟ } \\
& \text { و أو بز بان انكليسى •يكويد: }
\end{aligned}
$$

- قر بان من ميهمان نستستمتصادف مرا باينجا كشانيانيده است


 روشن هستند وبلماى براهمبت ارتباطى نيز بدست متفقين افتاده است







 مداى سرهنك مساو نش را مى مشنود كه ميكو يدي

 رشايدل، رئيس ستاد ارتش קرومل، تماس كرنتـ باو مى كويد:






زد وابن عمليات بر ای بوشانيدن عمليات تهاجهى در , مِادو كاله، است.















 نیىتوانخبر حمله را باو
„بشوا تاساءت r بعدازظهر آنروز مى خوابد. ولى زمانى كه سر از بالينبرهيدارد
 لشكر های زرهی (ای-ای، ودوازدهم در نورهاندى استفاده شود و آ نیکاه سريعا فرمان زير را بههنشى خود ديكنه ميكند:

 راه دريا وهوا برای رشتيبانى از طرف دشهنو جود دارد... تكيه كاهماى دريائى بايدمنتها تاهاهشب از دشمن باك شود...
رومل ضمن حر كت توسط دسiعكاه بیسيم اتومببل خود بهد يُيس ستاد خود ايندستور
را صاءر هى كند:


 رومل فرارسد اين لشك, بحر كت درآمده است . دستورات هيتلر عينا بهاستحضارس, لشك,

ر دِمله كه هنعام تلفن كردن رومل بدقرار كاه ارتش هفتم درآنجاست ، ابلاغ مى شود .
 سر لشكر गبدزله در مaابل فرمان , هيتلر ه كه كفت , بايد منتها تا امشب از دشهن باك شوده ،ايسنت:
راجر ای اين امر غير مهكن است، .




 ريخت. بدنبال كروه راهنها صد هو ابيها درآسهان منطقهاى بنام (مرويل، ظاهرهيكردد.






 |نكليسى بردسى كردماند اين توبها داراى قدرت فوقالعاده هستند، بطوريكه اكر مدام

 هاى كشتى انگلمسیى نشان ميدهد اين استحكامامات بقر ار زير است:



 است برعهده دويست سر باز آهانى است كه درهشيارى وفدا كارىسر آمدهـهكنان خو دميباشد ماعوريت خطير انهدام توبهای (مروِيله برعهده سرهنك دوم جوانى است كه , آتوىعینام دارد و او بههر اه FYDD چتر باز از جان كذشته بايد در این هنطقه برزمین فرود آهده

 خو درا خاتهه داءه وسر بازان را از حدود توبهاى هزبور عَبَبكشد . قرار براين إست كه

جه درحال مو فقيت و جه درصورت عدم مو فقيت توبهاثى دورزن كشتىهانى جنكى انعليسى توبهاى >مرويل، را بكو بند واكر افراد رآت_وى، تـا آن لحظه از حدود توبهادور نشده باشند هـكى نابود خواهراهدشد





 كرده Tنها راسر نكون مىسازد.. دراين دقابق رـخت بحرانى است كه بايد جتر باذان زير

 باسرءتمى كريزددوسر هنكدومد آتوى ، فرمانده عمليات ابنك مىداندكه اكرجنر بازان

 مسلسلها تجهيز ات و وسايلى راكى او بهـشت بسته اهت سوراخ سو راخ مى نهايند . اما او بطرز معجزهآسائى از خطر مرك رهائىمىيا بد وبزمبن مينشيند.
 بجانب زمين درحال سaقوط هستند. اماجملكى جنر بازان روىهدف بائين نهى آيند. گروهى
 را در دره , ديو ‘ فرو ميريزند اين اشتباه بزرك باءث نابودى عده فراوانى اذ جوانان انكليسى ميشود.
 یديدآورد. است كه چون دام مرك جنعاوران رابِكام خود فروهـق كشد• درون اينباطلاق خندقهانى حفر شدهاست كه سر بازان راسخت اسير خود هيسازد وازتحرك
بعملمى آور د.
 ببار مى آيد.
, جانباويل، كه خود دراين باطلاق ذروانتاده وبطرز هیجزهآسائى نجات يافتهاست داسنان دنجآور T Tنر ا اينسان تشريح ميكند:
 شدن وسايل وتجهيز ات وزن آنها دو برابر هيمر ديد و ما هجبور بو د يم آنها را را از خور


اسبران T Tهانى را به اردو گاه ميبرند

دور كرده بآب بيانداذيم. من در حاثيه بالطالاق كنار بوتهاى افناده آرام

 شديد مرداب مرا دجار نوعى حالت تهوع واستفراغ

 كثشش (











برهم مبز ند .












 , آت وى درمرويل ازخود نشان میدهند ..
 كنند. جند تن بعنوانكرو• هِيشتاز انتخاب وداوطلب مرك میشو ند زير آآنان دريك مسير ازروى ميدان مين كذارى شدهءبورويس ازمهفجرساختن مین هاراه را برای ديِكران بـاز خو اهند كرد .


 هانع بعدى سيمهای خاردارى استكه جريان برق بافشارقوى در آنهابرقراراساست ولى اراده

 خو يشتن راه راهمتحنان ههوار مىسازند

 دارند زيرا داراى سنكر ومواضع حفاع انظت شده هستند .
سرهنك , اTت وى هی هنوزاميدوار است . زيرا قراراست درلحظاتآخرسههو إيمهاى
 Tالهانى وارد سازند


 طيا نجه آغازمىشود ولى دقايقى چند بدساعت بنج ونيم باقى زهانده است سرهنك رآتوىى، باو حثت بهساعت خود مى نكرد .
 توبكشتىهاى انكليسى دمرويله رابه كلوله خواهد بست . اينك سر بازان اودرحاليكه با




در حالى كه حماسه جاودانى مبارزاتآنان هميثه برصفحه تاريخ نمش خواه




 خواهند شد برسند وتشكبالات دفاعى تشكيل دهند . اين عهليات بايد تــا ساعت شش و ونيم صبح تمام شود زير ا متفقين تأساءت شش ونيم حدا كثّر هفت ونيم صبح بهينج ساحاحل نورماندى حمله خواهندبرد . مجنر باذانى كه بدينسان فرودآهدها ند بوسيله بوقهایى هخصوصى كه میز نتد همديكر را در همان مزارع نورماندى . مىيا بند وسازمان ميدهند
ساعت سهو بيست وسهدقيةه شصت ونه هو إبهاى بیموتود باسر باذ ، مهمات ، توب و


 است ازاينرو چتنر بازان بـا بيل و كلفك وهر آنحه دردست دار ند تنهدرخت ها را را مى برند . بو تها راهى كنند وزمين را آماده ميساز ند .






 ساعت سه و نيم شب شهر

 كروهبان حتر باز آمر يكائىداستان حيرتا نكيز نبردهسنتعر ا كليز هر الاينسان توصيفعيكندا


 توبهاى ضد هوائى وانفجاد بمبه| ازاستحكامات بكو ث میدسيد وازهمبن رومردان وزنان


 وقتى زنك ساعتسه بعداز نيهه شب رالعالهام داشت ناكها


و آنـان شـهما هقررات حكومت نظامى اءالام مى كردند وازتر دد اهالى جلو كيرى بعمل
 داشت مجاز بود درساءات مهنوعه ازخانه خار جو بهعيادت بيماران بر ود. اها آنشب شبى بود
 ومردم عى توا نستند فوج بهبافكننهاى عظبمالجثّهاى كه ضهنيرواز بالهايشان بهم ميرسيد و

زمان بسرعت مى كذشت و درلحظاتى زود كذر ، قبلاز آنكه كسى بتواند تصميهى بكبرد چندهو إيمااز اوج خود كاسته بهشهر نزديك شدند . سايها آها هر لخظه بزر كترميشد
 روشن بو ده
 بلند , از بالاى شهرعبود كردند ودر آن لحظات بودكه بمبهاىآتش زاى خود را را درثهر
 عمارت چند طبقه مشنعل كرديد وهر لحظه بر شدت آتش افزو آرده كثت . .

 درون خانهها درانتظار تب' 'لودى مىسو ختند اما جر وقتى نكهبا نان بلند قامت وخشن آلهانى رامسلمسل بدست ميديدندازترس مرك و نابودى


 سطلهائى بدست كرفته بو دند باشتابازحوون ميدان مر كزیآب بهاطر اف ساختمانهایمشتعل




 مر اكلبز ه برزمين دسيده بلافاصله تسمتهائى ازنواحى ساحلمى رااشغال كنند . اما از تقدير
 مردهى كه مشغول خاموث كردنآش نكهبانانآلمانى تصورهى كردندT نان براى اشغال شهردسنتمر اكليز هاTهدها ند . اما حفيةت جزاين بود ، زيرا مىبايستى چتر بازان جساز استقراردرزمین باكهك نيروهاى بيادهنظام

انكلبس وآمريكا بهاين شهريورش بير ند. باسداران آلـانى لوله مسلملهها رابجانبآسمان كرفتند وباوحشنى ناكفتنى منتظرورودميهها انان ناخو اخوانده شدن اندند .





 تبديلكرد ..



سر باذ وظيفه رستيل، كه ازن نبرد رمر اكليز، سالم بيرون جسته است در خـاطر ات
خود مى نو يسن :






 كردم ـ -
 آورده باردو كا. كاد درفرانـهم فرستادند ..

 وقفه هى نازد سراسرساحل إيوتا حتر باذانى كى بهار تفاعات كم مىدسند ، مى توا انند از بالا تابلوهائى را كه در در نقاط مختلف برذمين نصبشده است بخوانتد .. نوشته شده است :

 كامى اقبال يارثان میشود و از مهالكه مى كريزند و زمانى درست روى مينها فرودآمده

انفجارهاى وحشتناكى صورت هيكيرد كه هوجب مرك و انهدام آ نان ميشود . از هر بيست جتر باز دو الى سه نهر روى مينها مىافتند وهر لحظه صداى انفجار يك مينمخرب سـر سكوت


 اسير كرديده بالافاصله بهمراكز ستادبر ایى بازجو يُى فرستاده ميشو ند ، ياقبلازرسيدنبزمين جون بر ند كان ، شكارسر بازان آلهانى مىشو فرهاندهان وافسر ان كشتى ماموريتخطيرى بهعهدهدار ند . آ نان بايد نقشههاودفتر
هائى راكه حاوىاخبار_آمار ودسنورات است نابو دسازنه .

متوان دتوماس ـ آنكارده مامود ضد الطلاءات امريكا قبل ازآ نكه دستكيرشود دنتر
اسنادمحرمانه رإِاره كرده همها ن نرا فرومى بلعد ..

نازیها درهمان ساءات نخستين حمله ، افسران وسر بازانى راكه اسيرساختهاند بـا سرعت بهعقب جبهه منتقل میى كنند و در آنجاست كه باذبرعى هاى دقيق در شكنجهخانهها . Tاغازميشود
بدستوردهيتلره درسالهایأ خرجنك شكَنجه هخانهمائى درمر كزستاد تشكيل هى كردد


 كرفته ودورههاییخاصى بنامددوره عمليات مخصوصع كذرا ندها ند وهم|ينان هستندكهاستادى و夫هارت بسزاءّى در كمرفتن اقرار ازاسيران جنكعى وعادى دارند. سادهترين ومتدوالترين راه ، استفاده از آتش سيعاراستكه حرارت مافوق تحمل بشرى دارد .. ناخن كشيدن .. استعمال بطىهای مشروب در مورد ز نان و دختران ـ بريدن دسنان وشوكهاىالككت, يكى نهو نهای وحشتناكى ازاين روثى جديداست در آشبكر وه اسيبرانبا(فاصله تحت باز جو ئى قر ارمى كير ند ومر اد ازاين عهل بدست آوردن اطالاعات صحيح در بارهحملهآتيه منفقين است.. زير اهنوزفن رو نشتدت فرمانده جبهـه
 عهمليات نورماندى بمنظور فريب دادن ويوشانيدن عهلمياتآن نططه است .. اما اينك كههدف


 بيا بند . دراين ميان درمز ارعى سه سـ بازان براكندهاند كاه حوادث شکفت آور مضحك دِــا فراموش نشدنى اتفاق مىافتد .

سر كرد , آلفرد ـ تيل, ، فرمانده يك كردان جترباز آمريكايُى درخاطرات خود اينسان مى نويسد :


 ازعقب مى آمدند وبامن فاصلمدداشتند بطوريكه درتاريكى تشخيص قامتآ نان ازسايهدر ختان

 - من يك روستائى فر انسوى هستم ! _ از كجا می آئيد !


 شُب امكان يذير بود ..
سر بازانآلهانى خندهایى كر دندو برهن آفر ين كفتند ولى رهنوز شبح آنان چندقدمدوردتر

 . شوق وشادى كردند
آنشب ترس در وجود همه رخنه كرده بود . حر كت يك در در خت ;






> وسرداران زاءى آمر يكا نيزشر كت دارند .



 جسنجوى افراد خويش است ، طها نجهای در دست داردتا درصورت حمله افراد دشمن از جان خو بش دفاع كند .
درقّست علباى ساحل (يوتاه دهكده قديهى و زيبائى وجود دارد كه معبرتانكها و

زدهبو ثُهاى آلهاناست: .
نام آن , فو كارويل، وازلحاظ سوقالجيشى اههيتى بسزادارد . نازىها درحو الىاين دهكده اسنحكاماتى عظبم ب̣اداشته| ند وسر بازانآنان ازاين معبر بی ارزث نكهبانى ميكنند .

 عضو كروههای تخريب بو دمومجهز بهزار نجك وديناميت هستند، قصدشان تخر يباستحكامات (فو كارويل، وايجاد سدءعبردرمعابل حر كت تانكهای نازیهامت . . اما هر نهتن چتر باز انگليسى بمجرد فرودTمدن توسط افرادT لهانى دستكير ودرداخل خندقهازندانىميعردند.
 بهر كزضد اطلاعات لشكع هنتاد ودوم جهت بازیرسى اعزام كرد ند . يك سر جو خه آلهانى مامور حفاظت از T T; فر ماندهانش آكاهى زدارند كه چحو زه سيل ارتشهای ملل بسوى مرزهای فرا نسه جارى شده است .

ها.بان جللسو


IFIA كت, سعيد كنعانى بسال:







 وى مدتها مترجه سِفارت كَبِّاي

 كرثه است . دكتنر سعيد كنعانى سالـهاست مان با مطبوعات طراز اول كثور ثمكارى ناريوبر جسته تر بن ترجبها او كتاب


 و
 شـدهاون ا اينزعينهاعيتوان: زند


كار ك5ـ2ه است....


