

## نبردمن

## Mein Kamph

## ماين كامف

نوشته:آدلفـ ميتلر
رجيب: منابت


 تلقن : توه

## نريست مطالب

## קسنـه

عنوان
$v$
iv
01
va
4V
1.r

1YO
ITY
IF
199
Y19
YYO

نصل اول: دوران كردكى و كانون خانوادگى نصل دوم: سالنهاى تحصيل و تحمل مـــفات در وين نصل سوم: در مونيخ نصل جهارم: جنگُ جهانی
نصل بنجم: تبلبغات جنگُ
فمـل شــُم: انقالاب
 فهـل هشتم: حزب كاركر آلمان
فهل نهم: براى جهـ آلمان شـكـــــت خورد فــل دهم: ملل و نزأد
 فهـل دوازدهم: عقايد فلـفىى حزب

ضفحد
عتوان

Y9)
نـلـ سنيزدهم: دولت
rio
rys
Hir
FFP
r90
rap
499
فصـل خهاردهم: موضـوع ـ دولت و ملت

 نــل هفدهم: اولين مبارزه و اهميـت سخنرانى نــل هجدهم: مبارزه جديد با جبهه سرخ


fiy
490


FQ1 نصـل بيسـت و سوم: مسئله مــديكا بـاها

فصل بيست و بنجم: حت دفاع
49
نصـل بيستت و مُشْم: سياست به سوى مشرقَ
oir

 متن كتاب ثبردِ هبن را به هنـثى خود (ـردلف هسس) كه با او هم زبندان بود ديكته كرد. در اين
 همدهـ.



 R

## نصل اول

## دوران كودكى و كانون خانوادگى

















 ببگانگان تـبليم شـرند.

 داد.

الِبته اين خاطرات تعلت به زمانذ خيلِي دور دأرد زيرا بلدرم بعدِ از هجندى با يكي
 و جزء هتصرنات ألِيمان بوج مهاجرِّ كرد.

 آن جا كِنذراند.
 نمــ آمد.
 ابتدايى جرانى خحانه بلدرى را ترُك كند.










 مراجععت نتكند.














 بـبابد.
 لامبان مىى مذهبى مباحته كنّم.



نبرد من

 lAV．





 جه تغاوتى وجود داشت
 كه آنها رفتهاند برويم؟


 بيسمـارك ثبائشد．
اما من سلت آن را نمى دانـــتم．
首悬管
بس لازم بود بيشتّر از اين مطالعه كنـم．
 گرفت كه من استعداد فراگر


 شايد هم زندگى سابت به او اين طور ياد داده


شـايد من از قَبول آن خوددارى كنم.

 خرود اجازه بدهد كه فرزندش كارى غير از از كارمندى التتخاب كند زيرا به خــيال او كارمندى و نوكرى آخرين راه نجات بينو إيان استـ. در آن روزها با الين كه بيشُ از بازده سـال نداشت
 تسلبم فكر ديگرى شـود.
 نتوانست در برابر اراده محكمـ من مفاومت كند، خحير من هرگز برأى كارمند شـد

 وقت به ياد مى آوردم كه ممكن اسـت بك روز خرد را در خهار ديوار اتاق كارمنـد زندانى سـازم حالت نفرت در خردد احساس مى مكردمه، اما در هر حال حال لازم بود بنا به


 دارند دوران كودكى و جوانى اين مرد راكه امروز بها نام آدلف هيتلر معروف آست
 گُذرانده اســت.
هر جه بدرم بيشـتر در اين موضوع اصرالر داشـت نمرت و بـى ميلى من نسـبت به

 بشُود؟ ولى من خودم فكر ديگرى دآشتم و گاهى اين خبال از مغزم مى گذشـت كه


 بالاخره بك نتاش خوب خون انـو شم شد.






متوسط و غير كافى مى آوردم.

الما در جغرافيا و تاريخ عدومى بهتر بـر بودم و اين دو درس را نــبت به ساير دروس
بيــتر دونست داشتـم




اكترن نظريات خود را درباره ناريخ اين طور تشـربح مىكتم:












اتريش زندگى كند بازهم آلمانى أست.
 را مطالعه نكرده باشد نهمتواند اين وضع را درك كند اما به عقيلده من تــمام ايـن

















 استفاده نمايمم'
المروز بعد از گذنتـت سـالهها قيافه مهربان اين معلم را بـه يـاد مسىَورم كـه بـا علاتهاى سرشـار به جاى اين كه زمان حال را در نظر بغبرد با يكـ تدزت معجززآسـا

افكار هرا به گذ شته كـــاند و حوادث تاربخ و انگكيزه هر بكى الز نبردها را به طور روشن شرح داد.










حقينت آن انطالحع ندانــتـت










 در معرض تهديد بيمارى بودم، مادرم توصيه كرد كه بعد از يايان دوره نحصيلات وارد كارى شـوم.


علافهام را مطالعه كنم اما دو سـال بعد مرگِ مادرم به دفـتـر ايـن خـاطرات خـاتمه بختـيد.
مرگ مادرم در بحبوحه افكار بلثد و استقلال فكرى براى من دردآور بود، من به




 بنابراين لازم بود راهى برايى امرأر معاث

 كارمند سادهایى باشـم.

فصل دوم
سال هاى تحصيل و تحمل مشقات در وين







 كارهاى رنگگآميزى افزايش يافته بود.
اين تحول ناكَانى در مدت آقا
 توصبه بدرم مىتوانم نقاش خوبـى بــوم.





















 بايان برسانم.
 نالميد مى شدلم و هنگامى كه بعد ازم مركَ مادرم دو مرتبه به وين آملم اين بار اتامامت




مـانعى را أز پيش ثاي خحود بردارم.



يكى مدل برجـــته تصـميـم كرا تابـت تر مى ساخـت.

 ارادهأى از خحود نـــان بـلهـم كه بعلدها دوستانم هطمئن شونل كه من غـير از ديگران بوتمام
夫ر آن زمان با اين كه يك جحوان بی سريرست و ناتوان بردم و همـه هحيز را درك


 گيرودارهـا از دو چحين همىترسيلـم، زيرا آن دو را خحوب شـناخته بودم. يكى از آنها
 يهرد بود كه از آن نثرت داشتم و بدون ايت كه خحودم هـعنى آن را درك كـم از شـنـيلـن
 اكنون دليل أين انگيزه را براى شما شـرح مىدهـم. شهر وين كه براى بسيارى از

 هـى آمل.



نبرد مـن


















 سـ"ْ ンدْرْ نهـرنَ









 بتوانتد زندگى خود رأكه مال خوردشان است به راحتى بگذراتند و به همين سبب






















 أين: اشتباه بزرگى است كه بعضى روستائيان فكر مىكتند كار كردن در در شـهر براى






 زيرا او هم خططائى مرتكـب شده الست و درآمد قطعى و منغعت خورد را به د دست حوادث و يكـ مسنرشــت نامعلوم مى سـبارد. گاهى از اوثات اين كارگر بـا مــختصر













 تادت كرده و سرنوشـت أو به دسـت حوادت سيريه مى شـرد.
 و مانند يك آلت بی اراده در جحنگال افـِادى كه غير از سيهروزى او مقصـدى ندارنُ اسير خرَاهد گَرِيل.
اين وضـ هـم دوام زـاد نختواهد داشـت زيرا او از اين بـس آن كارگر زحـهتكشـ

 اسـت دير زمانتى مانند عـروسكـ مـاشيتى بـا اوعتصابكتنـدگان هـمـكارى كـند، و


 مليونها كارگر را هكيلـه بودند بـلبينتر مى شـدم.

 به صـورت يك فرَ بيگأنه در مى آَدند.

 مشصهوصـاً بدرفتارى صـاحبان كار مرا خحسته و وا مانلده مى سـاختـ.




 تحمل, بينوانى عاطفه و احـــاسى انـــانـى را از دسـت داده خحرى يغمـاگـى خر آنها
 واى به وفتى كه اين فببـل كارگران صاحب زن ور و فرزند هم بر بو دند! در اين صورت


 يكى در منزل و ديگرى در خارج نبرد كتد.






 خحدا مى




 مى لرزنة.




 دنستداشتْتن يك برنامه منظم كار عاقلانه نيست بايلد علاج دردهـا را يـافت و بـا






 بورزدوازى أستمار باشـد، اهكانٍ هـ نوع فـــاد و فروافتادگى امرى حتدى الست.





راه فراهـم مى شــــ.






 نتيجه گَيرى كنـن.




بهره بردالزى كنم.

مطالعات روزمره وأدالم مى ساخت كه در مسائل مختلف و ناهانوس تحثيت كنم.
 داشـتـ برزسى نمايمر.
هیيزى را كه در دوران جوانى از حزب سوسيالْ دموكرات كـــب نـموده بـودم



 راكه من به ثـدت تمام از آنها نفرت داشثتم نـراهـم كـرد. مـن مـطـمـنْ بـودم كـه

 سالهها در اسارت به سر بردهاند اين فدرت را ندارند.


 خطر انداخخته و ماثند يكى از اقليت هاى ناجِبز با آتان رفتار مىكرد.

 سازند و در آن ونت نوبت آزادى ملت آلمان در انتريش فرا خا خواهد رسيد و يـس از آَن


 تنها هيزى كه مرالز الـوسيال دمدكرات دور دمى ساخت خصصوهت با هر نوع پيكار



يكـ تراد برتّر دـى دانــــتند.


 انجام







 لازم بود بدانـم دانــــتم.













نبرد من

















 سـر سياست بود.




 به من آواتس هائى مى دادند و وبا خنده و شو








 در نظر گرفتم كه به منابع اصلمى اين صحبتـها و عقّبلهها دسترسى بافته و و به اهـل نلسـفه آنها آشُنا شوم.









 مهكن بود.
يس. از اين كه نفرت و بدبينى اوليه از بين رفت، لجاجت و سر ستختى من زبانه


 سر گرْنته شد.
 بخشـد؟

























مىكردند و از جأنب ديگُر در مطبوعات وأبسته آنهها صحبتى غــير از حـمـلههاى ناگهانى و در هـم ريحتن اوضـاع اجحتداعى آن زمان نبود. به موجـب گُفته هاى خود از ارتكاب كتيفـترين كارها فروگنذارى ندىكردنل و آن وقَت با اين عقا يلد آلوده انتظلار داشتند كه ملت را رهبرى كنتد. كتاب برأى مردان أحمت و زودباور و محخصوص طبقاتى بود كه بين طبغه اول و دوم قرار داشتنـد اما روز'تامه ها برأى توده مردم بود.
 و در حقيقت يك البله و نادان مى توانل بعلد از خواندن اين هــيزها نـقـى مســهوم ساختن افكار عمـومى را ياد بـگيرد و سالنهاى بعلـ هــم كـه اطــلاعات مسن از ايـن وسيع تر شـد حزبِ دموكرات همـان بود كه روز اون شناخته بودم. در آت وفت بود كه مفهوم حفيقى نظام خـنـن را دريافتم و مصمـم شـدم كه از ايمن


 لازم أسـت يمنى مـمان طور كه بكـ زن ناتوان در هر وضـع و هقام اححتياج به بششتيبانى و حمـايـت شُوهرش دارد به همان نسبـت يكـ هلـت هـم هـانند زن ناتوانى اسـت كـه بايستى داراى يكـ رهبر يا فلسفه زندگى باشدل تا بتواند با اين فلسفه به زندكى خود
 اين فلسفه را در بين هلـت به دست آورد. با الين حالل در فـاصله كـهتر از دو سـال توانــتم اصهول ثلــفغه سوسيال دموكرات را بـه خوبي بـــناسم و كليد أذ را نيز بـه دست آورم.
حقيقبت سوسيال دموكرات براى من روشن شـد آنذها تروربسـتـهای دانتشمندى بردند كه تاكتيك دعخصوصـى داشتتند به إين طـربت كـه مـلت را در مسـير رگـبـار دروغهاى شاخذار قرار داده و با اين دروغها رقّاى سرسخخت خحود را مىترسانند و














 "









 زبر! در طُرل زمانْ در نتيجهه هخالفت با هركينه زنورم سياسمى و اجنماعى هينان





 دموكرات در حال سازمان دادن به خودش است مـت من هم به دسـت و با افتاد م و سعمى كردم تاكتيك خود را عوض كنم．米类龹


 كارگُ را به صورت مساعدى درآورند و طبقه ديگُرى از سند يكا

 حزبب بود و دسته ديگر برایى خود استغلال داشت．

 بورزَوازى بدون اين كه اين نكته حسـاس را دركـ كـنـنـ مـوفعيـت سـياسـى خـود را رفتهر رفته أز دسـت مـى دأدند．
بورزوازیى به نظرش مى دسيد كه حتى و تـرى أو بـرأى جـلوگبرى از فــعاليت و
 متزلزل سازد．




عمل او بر خـلاف هصالح حزب بوده است بلكه اين فكر بيشتر به نـاسيرناليست نزديكى اسـت و كسى هم با ناسيرناليــــم هحخالفتى ندارغ.
 سال به سال حركت او به سوى سوسيال دموكرات آشكار شـد، به طورى كه نقطه اتكاى آنها همان مبارزه طبقاتى بود.
 او آسان بود در همان شـايط تاكتيكى خود را منوجه درهم ريختن سـازمانذهاى دولتى نمايد.











 البته جبهه بورزوا الز تاكتيكى دو جانبه حزب سـوسيال دموكرات دجار تشويش

 خود استفاده نمايلد.
 سوسيال دموكرات ,أ درباره اصلاح امور طبثه كـارگر احســاس كـرد و و مـخصموصـاً

انختلافى كه كم و بـــ بين سنديكاما و حزب بوجود آمـــه بـود درصــدد بـرآمـــ





 برعكس همبن اعمال موجبات عدم رضايت بيــتـت را فراهم ساختى．

米米米

 ادبيات رسـدى حزب آٓن قدرها قوى و الستخواندار نبود كه بتواند برانى من مفيد
 نارسا بود．در بحث هاى سياسى هم صداقت و حقيقت را الز دسـت مى دادند．الز آ آن


 جملههانى درهم و بیى معنى توده كارگر را رهبرى نما يند
 راهروهاى تاريكـ و مبهم كلمات جديد حـي

 مى كنند．
معهذا مطالعه آن براى من مفيد بود و مطالب مهمى غر نظرم كثـفـ شد و دانستم كه در قالب اين كلمات عاميانه هدف مهمى را گنجاندهاند．


خودخراهى و نفرت بافتم كه آنها با به حسـاب خود تصور مىكردند با باين اسلوب


 هخفيانه با يك برنامه منظم به دسـت يهوديان فراهم مىـئود．



 تسليم آنانان نمى كند．

 دموكرات آن را با بافته است


 دموكرات در خود نهتته است عربا كان سانم


兴栄萦
 زمان برای اولين بار برخور برد نام يهودى تواني

 به خود أجازه نداد كه آن را را بر زبان جاري ساري سازد．


كانون خانوادگى را تغيير بدهد.


 اعبّماد بيدا كنبم.





 بدبينى خوددارى نمايهـ

 يهوديان تشـكيل عى دادند.




 مانند خودمان دوست بدارد.
 بين ما و آنَها وجود



 بهوديان در كتُور آلمان دستكها و جمعيتهانى سياسىى داشته باشتند و روزى كه


 را نابوة خواهـد ساخت

رغز انتسان را مسموم مى سـازد.

 زياد نداشتتم و با اين كه از دو ميليون سكنه شههر وين بيش از دويـــت هزار يهودى




 در جـــتجوى آن بودم كه از طريت مطبوعات درباره يهوديان نظرى كلى به دسـت
 خصصرص هى نوشتند و نه تنها يهوديان بلكه ملل ديگر را بـه نام يكى نسل متمدن ياد هىكردند.
من از شنيدن اين كلمات زننده كه به منزلها اهانت بزرگى به نزُاد آلمان بود سخت



 نقش داثـت در برابر بيگانگان طرفدازى مىكنند و غالباً صفحات روزنامهها ير از
 خوشّبينانه بدوت اين كه مسئله را نجزيه و تحليـل كننل به تـمحجيد كـاركنان دولـت مى چرداختند همين كلمات بود كه براى بار اول مرا از مطبوعات وين جدا ساخت زيرا مى ديدم در اين نوشتكها غير از ظاهر سازى چحيزى نيســت. با اين حال در ملدتى كه در وين أقامت داشتم در مسـائلى كه مربوطا بـه آلمـانى و
 حــاسيـت داشتم. دعهذا با حالتحى غرورآميز ناظر بیشروى هاى رايـش بودم ولىى اگر
 داخحلى باعث نفرت و بدبيتى من واقِع مى شـد در آن تارلـخ مبارزهاىى را كـه مـردم آلمان بر عليه گيوم دوم آغاز كرده بودند بـه نظرم زياد عاقلانه نبود زيرا من او راعلاوه بر اين كه إمـراطور آلمان مى دانستم او مرد با شهاهتى بود كه با سـعى كوشش فراوان نيروى دريانى آلمان را سر و صورت داد، محالفتتهاى نمايندگان رايشتاك درباره
 بودم كه أمبراطور يكى كتُور يا هر كس كه زماملدارى به عهـهـ او اسـت حتى دازرد به طور مستتقيم در المور مـياسىى كشور خـودد ملدأخله كنل.

 كتنـل به اسـم يا سـنن هاى خود هـردم را بـه زنـجير بكشــنـل ولى در مـعابل آن يكـ
 دارد در ستخنرانی هاى خود بگو يلد.
هیيزى كه بيث از همـه مرا عصـبانى و ناراحـت مىسـاخـت اين بود كـه دانــــتم هطبوعات وين بـه جاى أين كه با هسرت تمام از يِيّروى هـاى ألمـان استقبال نماينل در لفافه جمالْت و عبارات خود مطالبى نيشىدار و اهانتآميز به امیراطور مى گويند

 ستايـُ كتنل!






 مسائل گاهى از الوقات زبان به انتقاد مى گـشود.
 اوقات با دلايلى چجند از اعمالل كاركنان دولت خررده مىگرفت و چجون تا اندازهاى

 شخخصبت مستاز به نام كارل بوگر و نظُريات سيأسى حزب هسيدحى سوسـيال آشنا

البته وقتى به وين آمدم بااين شخص و حزب الو بسيلا خشدن بودم و دكتر كارل و

 تفيير يافت. امرثز هـم شابد بيشتر از سابق دكتر لوگر را مردى با شـخصبت و يكى از









را هـم مىتوانــستم دز حغيثغت خودشـان بـــناسـم.






 آيا أو هم آلمانى أست؟

 دولتى استماده مى نـوردم.



 با خواندن آن در افكار دور و دراز خرد فرو مىرفتم. اين نوع مطانمات دزوننى
 اتهامات وأرده جنايتى غير طبيعى بوذ كه از ترس ايت: كه مبادا كنحرف شُوم خخوت را به راه ديگ, مى مبرد.







خـــاسيتت هخص, صر داشتنم. ازروزى كه درباره مسائل دختلف به تحقيت برداختم




 ندائتتند.

 آلمان تفاوت فاحش دارند.
به نظرم مىرسيد كه اين اقليت ناحيز در بين اكثريت آلمانها رفـتار متُــخص
دارند.


 آنزها امـت الدلار

 صهيونيــت كه با آنها هـرنزاد نبودند ولى از لحا لـا نمى توانستند آلمان را ميهن خود بدانتد و أز اين جهت خطرناك بر بردند

 آزاديخراه و يهرديان صهيونيــت وجود داشــت. توجه مرا بـخود جلب كـرد، زبـرا

 خطرناك خواهد بود.







 خصـوصيات اخالاقى شُناخته عى شـد.

 مىكردند.




 تحمل نبرد.

 مى شوند. اكر كسى جرايد و مطبرعات حزبى را با دفت مطالعه ندأيد ايْنـ حقايت بـطرّر


 مى شـد.

 لاكاتل تثلُبى و زيانآور بود

 يكعدم جحسعيت كثّور را تشكيل, مى دادند و كـــى نمى تواند اين حقيفت را انكار



 و حزبى از ئهود يانت بودند




 سياسى چجبزت نبّيد.









مى دانستند كه أين سـمبانشى ها از طرف يهوديان اسـتـ.
 تظاهرات اتفاقى بود يا تعملى در آن وجيد داشُـت؟


 شـئون إجتماعى و سـياسى خرابكارى كنـند. هنگام عصر اكتر كسى در خيابانانهاى لئويولمات قد


 دانستند جالموسان يهودى جهه برنامه خططرناكى را برایى آنها تها












 مردمانى كه از ررى عقل و منطل فكـر مىكنند جون صحبت يهوديان بيش مى آيد

مهر سـكونت بر لب گذاشته و از أظهار نظر در الين موضـوع خوددارى مى كنثد. اين مسئله خوَ باعـ ناراحتى زيا
















 مى برذند.




 تمدن أمروز تزائستن إست وحثـيهـى آمازون و سياهبوستان دور از تـمـدن راكـهـ

جوت حيوانات محى زيستند به سوى قوانين انسانى بكثـاند ولى در عــل مــــاهده
 بودند．

亚客先
كمكم متوجه شتـلم كه مطبوعات سوسيال دموكرات غالباً به وسيله يهود بان اداره مى شود．در ابتداى امر اين موضوع مفهوم خامـى نداشـت زيرا سـاير روزنامهها هم همان برنامه را داشتند فقط يكـ خجيز مــكن بود تو جه شــخص را جـلب كــدند در
 ناسيونالُيستى وجود نداشت
با توجه به اين مـــائل مدتى به خـد

 آنها در فن صصحبت كردن ديـالكتِكـ مـخصوصـى داشـتند و در سـغسطهبازى
 بردن بعضى كلمات فريب دهنده مانند ملت و آزادى و استثقرار امـنيت مـيدان را



 خودشان هـم واقفـ بودند اما به روى خود تمى آوردند
 شود در ظاهر أمر براى خوشـنودى ديگران خود را هطبع و شكست خـورده نشـان مى دهند، اها به محض اين كه مى ديدند بكـ قدم به جلو گذاشتهاند ديگر كسى را
 خودش بود．اكر روزى كـّورى را صـاحب شوند يا آن را مال خورد بدانند اين كشـودرا













 همـكـ, أسـت جأنبدازى كنم. هیه كسى جـأت داشت تا در برابر اين ديوانگان فريب كار عصيانزده از قربانيان قد بيبّوايان طرفدأرى كند؟ از آن كذذ =
حِقدر مشكل بود در دقابل مردمانى كه حرف راسـت و حفيقت برانى آنان مفهوم


 كس نى دانست عمال, ايِن تأكتبك خططرناك مزدوران يهردىى بودند. آنان باگرفتن بولهانى گزاف كه الز يكى كميته مخفى دريافت مىكردند كارى غير از خرابكارى و نريبـ دادن كارگرإن ندالشتند.
 أنْ واهى

اين قبيل مقالات در من به وجود آمده برد رفته رفته جنان شديد شد كـد كه درصدد

 آورد كه به دست يهوديان نويُتـه شده اسـت.






 كه سالها از آن تارينِ مى گذذرد هرگز نامهام


 نابودى آن نقشهه مىكـــنـد، زبرا من به طرر كلى عقيده داشتـم كه يكى نـفر يـهودى نمى تراند آلمانى باشدل
 بيش تحت تسلط آنان قرار گرفته و هاركسيست با بنجه آهنين خرد گلوى مردم را
 نرد كنند.



 و راهنمائى امثال من نيز موثر واقع نمى شد زبرا تئورىهاى سوسيال دموكرات در

اين فاصله كوتاه و مختصر چِنان افُرادى با تصميم به وجود آورده بود كه مبارزه با آنها آبه آسانى ميسر نــى شـد

 كه طبيعت استوار ساخته وازثكون سازد.
 ياقتن به اصـول و شرايط تمدن باز مى دارد. از طرف ديگر جِون خود را بآيه و اساس انـسانى مى داند با با تمام ايدئُولورّى هاى
 ويرانى تمدن امروز طالب اصول ديگر نــــت بنابراينن فلـــفـ ماركـــــــت طـرفدار نابودى افراد ساكنين روى زمين استـ.


 ديل.

 كه در روى زمين موجود زندهاهى باقى نخوانهد ماند.

 شود.
 يهوديان به دناع برخيزم دناع من جهاد بزرگّ من اسـت كه خداوند آن را فرمان

## فصل سوم

## در مونيخ

در بهار سـال 191 نقريباً به طور قطع به طرفـ مونيخ حركت كردم. اين شـهر تا تا
 كرده بودم به علت اين كه هیند بار ادامه تحصيل مرا به اين مركز صنايِ كشـانـلـه بود.



 ثروتاندوزى كنم، بلكه درصـدد آن بودم كه انز اين راه أمرار معاتى نمايم ديم و يا لاآقل

 خود برسم و در برابر اجرانى اين هدف متدس تحمل هرگونه رنج و مشُقت داراى ارزش بود.

 در هـبِج جاى دنيا ندى توانستمتم داشته بانشم.




نزديكـ بود و به خربى مى توانـــت دوران كودكيم را به ياد بياورد.





 مى داشتمتم





 تشويش خيال آنان گردد.
اما تماس با مردم شهر به هن نشال




در خاكى آلمان همگگى هعتفد بودند كه الحاق دو آلمان به منزله ايجاد يكى قدرت



 مربوط به تعداد نفرات السـت.

شـده و روز به روز وضع داخلى اين أهياططورى رو به زوال تى رود.

كاملا موافق بودم.
در اوقاتى كه در ودن بودم از اختـلان نظرى كه گاهى از اوقات بـين نـطق هاى


 اكر دراين محيط بر جمعيت كوجكـترين احـري مرزهاى دورتر يا شهرستانهاى السالونتشين امبراطـورى اتـريت تمىرسيديلد جـه اختلان فاحشـى وجود داشُت
 كمدي الحاق دو آلمان جگگونه فكـر مىكردند.




از بـن خواهـد رفـتـ.



متفقين در جاى خخود ميخكوب شـده بودند به سوى دشــن رفت.


 بيئ بينى را بيذذيرد.






 خود به سوى برتگاه بكــانند.

 الحاق با رايش مى توانند از خططراتى كه از اين طرف مرا مراجه با با آن شده در امامان بمانند


مصـون خواهند ماند.

 زرمن را تعقيب كنند.
اين عمل گذشته از اين كه رايش را با آنان موافقت مى سـانـت يكى نـتـيجه ديعـر


مى زد راححت مى شدند.

از طرف ديگر هنگامى كه آلمان رايش خودش رسميت حكومت هابـــبورك را

مى شـناخخت و بـه او اطـمينان داشــت ديعـر اتـريت نـمـى بايـــت از طـرف ألمـان و مرزهاى او نگگران بانــد.

الما اتريش أين عمـل را انتجام نداد و به ثدرى با آلمـان كيـنهورزى و خصومت به خرج داد كه اعتماد ميليونها آلمانى دقيم آتريش از آنها سلـب شل به طورى كه اتريش را به نظر بيگانه نگرئيستند در حالى كه او كه سالها محبـت و يگانگى خود را
 شـايد جنـى اول بـه نفع هر دو تمـام مى شـد. ولى مسياسـت دأرأى جنبه هالى مـتلفـ اسـت اگر بر فرضى هـم اين طور مى شلـ و


 انريش به كار نــى رفت و يا آنها فكر مىكردند كه مـكن اسـت ألمأنها بِس از الدحاق
با اتريش به تسلطط إسلاو تن بدهند؟
 مرتكب اشتباه شدند، آلّهانها در نظر داشتـند به رهبرى افكار عـمومى با سـوسـيـاليزه

 سـياسـت الححاق را ســـتـتر مىىساخـت و نــى توانستنـل به مقصو د برسنـل . در مورد ايناليا هـم وضـع به اين طريت بود.
 بو دند نـىىبايسـت تصور كننـد كه يك روز مدكن اسـت امهراطورىى اتريش به نفع آنان وارد جنگ شود.

 تمـام از آنها متتفر بود خحودتان مىى دانيل چحه طو فانتى بر با مى شلـ. جند بار من در وين ديلم كه مردم اين شهر با هـه نفرت و احـساس بلـبينى نـبــت

به ابيتاليا مى نغريستند، اشتتباهاتى كه خانواده هابسـبورك اتريش بر عـليه آزادى و استفلال ايتالبا در جريان سالهـانى گذشتّه مرتكب شـده بود به قَدرى زياد و ظالمانه بود كه هرگز اين خاطرات تلخ ازنظر مردم ايتاليا مححو نمى شد و اين بدبـينى و تنفر در


 مىكرد.


 برأى جه اتربش مى خواست به آلمان ملحقت شود؟؟


 يس مسئله بايد اين طور تفــــير شود.
آَيا زندگى و آينده متزلزل آلمان جِگُونه بايد تامين شود؟
 مفابل ذولت
اگر سياست داخلى آلمان را بررسمى نمائيم به اين نتيجه مى رسيبم كه:

 به صورت يكى حادثه هولناك در خواهد آملـ، بنابراين لازم و ضـرورى است كه قَبل از وقت وسائلى براى بدست آوردن غذاى بيشتر فراهم شود.
 جاى خود داراى اهميـت بود. 1 ـ فرانسو يان ضربالمشُلى دالرند كه مىگويند به طور مصنوعى تخمدالنها رُ

هحدود كنيد يعنى به وسبله هصنوعى بايد از كثرت مواليد جلوكيرى به عمل آورد.


 كه استعداد كئرت مواليد ندارند جلوكيرى كنند.






















زيرا با توجه به قوانين بالا جلوكيرى از تكثير نفوس يكـ نراد قوى محكوم ساختن او به مرگّ تدريجي استى Y - راه دوم مسـئلهالى اسـت كه بارما وصـف آن را شـــنيدهايــم و آن عـبارت از

مهاججرت دأخلى است.

آن را نمى دانند.
شايد اين درست باشد كه بتوان تا حدى معين نـبـت جمعيت يكـ ناحيه را بالا

 تكثير ملتى مانند آلمان آن مم در يكى ناحيه مسخصوص كـوشيبد ولى بـايد تـوجه دإثـث كه به نسبت تكثير تعداد نفوس يكى محيط به همـان نسبت احتياجات آنان

زياد مى مـود.
 انزوده هى شود و به همين جهت نمى توان ان زندگى مردم را بـ به صهورت الجتماع مردمان


 و اكر فرض كنبم حد اعلالى محدودبت از يكى طرف و فعاليـت و نــبـت كار از طرف ديگر موجود بناشـد مو تواند سـد جـد
 عامل تعادل برترار سازد. بارها ديده شده است كه در اين مورارد


 برایى يكى ملت كه كثرت مواليد دارد اين تدابير كاملا بيفايده است، گاهى مـــن


 جائى كه ممكن اسـت بطور حداقل بجلو گِرسنگّى را بغيرند.






 خودمان در كم كردن تفوس بكوشيم در آن روز مشَمول اين قانون خواهيبم شـي
 ندارند زمين خود را براى تأمين نيازمندىى ها بارور سازند
 مى تواند غذاى فسـدتى از جمعيت جهانِ را تهيه نمايد. در حالى كه در يكـ نقطه زمين مردم جا برانى نــــــن و سـكونت ندارند در جانى


 تواتا و ثروتمند با فعاليتهاى خود آن را. مورد استغاده قرار دهنـ.

 و فعالتر اسـت همـه جهان مالل اوسـت. يكى ملت دجبور است در مهاجرتشهاى داخحلى خود را محدود سازد در حاللى


به سرحد كمال بهره مىگِيرند اما آن كه عقب مانده، شرايط زمان اجاره ثاخحـت و تاز
 انز آنجانُى كه بدبختاثه در حال ساضر بهترين نرادهــاى روى زمسين (نـرادهـاى متدلدنى كه دنيا را در ثصرف دارند) با غرور و خحودخراهـى نـــى خحواهـند دسـت تصرف به زمينهایى ديكران دراز كنيند زبرا به فدر كافى زمين در اختيار دارند و با سياسـت مهاجرت داخخلى به بارور ساختن زمين خود مـى بردازند به ملتـهانى ديگً كه فاقد زمين هأى زراعتى هـستند إجـازه نـــى دهند از مـنابع طـبيعى خــداونــدى استفاده نما ينـد و ناجارند با ثفر وگرسـنگى بسـازند يا اين كه از راه اضطرار و ناجارى دسـت تكلدى به سـوى آنها دراز كنند.
 محدلوديتـهاى زمينْ خحرد از تكتير مو اليد جلوگيرى كنثد در حالى كه ملل ديگر كه استعداد ندابُتند نتوانتستهاند از مزاياى طبيعت كه در اخحتيارشان گذاشته شـده بهره گيرند. در اين زمينها به جاى إفراد انسانى حيوانات درنده را ترييـت كنند و نتـيجه اين سياسـت آن خواهد شـد كه يكـ روز دنبا به تصرف ككـانى در خـراهـد آهــ كـه تمـدن ندارند ولى در انركار وحشثىگرى صـاحب دنيا شـدهاند. بتابراين در آيثنده دو إحتمال همـكن الوقوع المـت. با إين كه در آينده دنيا به دسـت تعداد انگُشـتـشـهارى از مردم خرا اهد افتاد كه بسـيار نيرومند خراهند بود و آتاى مردم دنيا مـشـونـد و در اين صورت در آيـنـنه دنيائى خـواهـيم دانشـت كه با وضـع جهان أمروز متفاوت المـت.

 يافت.
الين انسـان كه معجرنى از خردخراهیى و نادانى انست يعـ روز ناجار اسـت برأى
 و تدمى تدانبد از حت خود و حقرقَى كه طبيعت به او داده صرف نظر نمايد و تاحار


براى آلمانها هسـئله مهاجرت داخحلى نفرت آلور اسـت زيرا أين مسئله نمىتواتد

 را به دست بياورند.




اين 'ز اتفاقات اسـت كه مشتتى يهود سرنوشـت يكـ ملت كـهنـــال را در دسـت
 يهوديان از اين كشور پايــال كردهاند زنده كند.
 اتتهـادى ها مؤثر اسـت ولى آنها مى خـواهند با اين سياســت مردم آلمان را سرگرم سازند در. حاليكه روشتفكران آلمان يفين دارند آينده آلمان وقتى تأمين خواهـد شـد
 صورت با اين زمين محلدود نيروى حياتى خود را از دسـت خحواهند داد

 خواهد شـد.
اصـول مسلم اين است كه متصروات ارضى يكـ كشور الــاس زندكى سـياسـى و
 فوانين طبيعت أستفاده كند و خرد را نيرومند سـازد هـيـشـه اين طور اسـت كه دولت هاى بزرگى از لحاظ نظامى و سيانسى نيرومندتر از








زباد.


 گيرد.
ملت هاى ديگر مانند انگلستان و دريانوردان شـمالى نيز از اين راه بـرالى خـود




خود را فرمانرواى مطلتق دنيا مى دانند.

 مى دانيمب بسيارى از بد بختى هأى كنونى ما نتيجه رفتار نامــاعـاعد بين روستائيان مالكى










وقتى يكـ ملت توانسـت اتدامات و فعاليتهاى خرد را محصور برقرار ساختن

 در سختترين بحرانهاى سباسى آزادى كامل براى او فراهـم خواهراهد شـد معهذا من عقبده ندارم كه مياسـت ارضـي در يكـ نقطه مانند كامرون دنبال شـود

بلكه بابد دامنه آن تا اروپیا و جاهاى دورترى نيز ادامهـ يابـد. اگُر عدالت خداوندى را در نظر بگُبريـم او كسى نبست أجازه بدهد كه يكـ ملت متصرفات او ينجاه برابر ديگرى باشـد اگر زمين ها دارأى آنقدرها وسعت هست كه
 زمين بدهند كه بتوانيم زندگى خرد را تأمين كنبم.
اما معلوم امـت كه اين عطا و بحخشـ را با به مبل و رغبت انجام دولت و ملتى حاضر نبست آنتجه راكه به زلدو تدرت به دسـت آورده تقديـم ديكّران

 با زور و قدرت ــرينجه تصاحب نمايد.



 مشُرث را يبش بشَيرد.



 با اين حساب تله متصرفات آنان در اروبا بايهاش در جا جاهأى ديگر جهان تـرار
نبرد من

غارد و برغالاف كشورهاى متحده آمريكا كه یايه استقالل آنان در كشور خودشان قَار دازية.
علت اسـاسى تدرت آمريكا زمبن هاى ومسيعى امست كه دركشور خود در اختيار
 كـُرر خود به دسـت مىآّورند و مازاد آن را به كشورهاى ديگر مى فرستند.



اسـت.
 دارند اين مسئله خود نيروى عظيمى اسـت كه با وضع هيچهيك از دول اروپائى قابل

مقا يسـه نيــــت.
 ارضهى خود را در اروبا دنبال كند.
 روزانه مردم را فراهـم نمايد يكى از مــائل سياتى براى آلهان امـت. الما كاملا روشن اسـت كه در اوضـاع و احوال اروـيأي قرن نوزدهـم اين اجحازه را نخواهند داد كه با نگاهدارى صلح بتو انند به مقصود خويش برسـند و بـدون اقدام

 فراوانی در راه آن بايد ريختته شود بس تمأم سـياسـت رإيش بايلد عـنتحصر بـه ايـن موضهوع باشدل و برالى به دسـت آوردن اين ايدهآل كلى بايلد تمام فماليـتها را كـنار گذاشـت، بايل حقايت را در نظر گرفت، حقايتى كه بتواند ما را به سر منزل مقصود


درسـت اسـت كه توسـل به جنگگ مىى تواند ما را به هدف نهانى خرد نزديكـ سـازد


فراهم سااختتِ تجهيزات كاملِ با اتحادِهأى سيابسى پإيه هاب ايـن جـهاد عـظيم را مسـتحكـم سياخِبت.

 صبردَّى كه روسيه با او انحاد بسته باثشد نابن و غنذاي ملت خبود را فراهـم سازد.


 بگـيرد.

 صليبي زرمنى دببـت بزند.

 منزله أبب أسـت.

 دولبت فراهـم گرجيد، ما قصــى از اين كار ندابشتيم جز اين كه انگُلستان را در كــنار


 واقِع نْمى شـد.

 سيرحدات ببياسـى خحود از منافِع آلمان دفاع نمايد.


نبرد من






متجاوز ناتوان را بر عهـده خحواهـد داشـت.




 ديدند.







 مثصود آنها و به دسـت آوردن فرصت لازم بهتر بوده. اما حوادث جهان با اين هيشبينى موافقتت نكرد و ترتيباتى بيش آمد كه بـا آلمان به طرف جنگى كـيلده شد.




سياسـت مستعمراتى خود را حفظ نمايند و آلمان در اين مـيان تـقش يكى نـاظر و تماشاجىى دورافتاده رأ داشت و مطمئن بود كه در اين بحران سياسى نمى تواند برأى به دست آوردن مستعمرات أتدام نمايد زيرا در وضع حاضر در كه دولته هانى بزرگ،


 كارى نبو دكه در يكى يا دو سال انجام شـود و شـايد سال ها وقت لازم بود كه بتواند به اين مقصود برسد.
سياست مستعمرانى جون آتشى نبود كه يكـ دنعه مشــتعل شـود و انـجام آن مى بايستى به تدربج و در سـالهاى متمادى صـي





 به فرض اين كه ألمـان مى توانـــت براى دنبال كردن سباسـت تصرف الراضى در اروزيا






 اين فكر به مغزشـان نرسيد كه بر عليه انگُلستأن متحد شوند زبرا در هر دو صورت نتيجه آن جنگُ نابودى آلمان بود در حالى كه زمامداران آلمان به جاى نـلى تمام ايـن

كارها براى حنظ هـلح و استغاده از فرصـت سياست بازرگانى را دنبال ميكردند．





 فكر هرگّنه حمله احتمالى و مرأجعت از طرف انگلستان را نبز از سر بهدر كـرده بودند．
جريان تاريخ بايستى برإى مردم جهان درس عبرت باشبد و انگُسبتان در متابل





 سباست بازركانى را به دسـت بياورد．




 حال هميشـه مقدار معينى سرباز مسلح براى ضروريات فورى خود در اخختيار داشته الست．

## 类学等













 باكمكى و همكارى رايش كه وإرد سياست روز نبود دولت جلد يد نيرومندى از أساو

 بهَ خِور أز بَبن مىرفت.
اتحادِ آلمان و اتريش در مـال • •19 مانند اتحاد اتريش و ايتاليا شـده بود در آتحا



 قدرت بكى بيمان در صودتى كه يكى از طرفين رو بـه فــدرت بـرودد و د يگـرى بــه





دوام خحواهد حاشــتـ.
بدبختانه خلاف أين موضوع در اتحاد مثلث صدف مىكرد، لودند فاصله زباد اسـت ورفـ در آن تاريخ به عنوان كلنل وابـسته به ستاد كل ارتش اين نقاط

 حق با كــى أست كه با صراحت حرف مـى زند ولى كــــــــ كه معنى صـراحـت را


 بگرداند و هابسبوركـها هم وقتى تنها مى مـاندند از اين نانوانتر مى شدند و ضـعف
 به نجات خود نداشتند.
 شـود كه مقدمات آن را آلمان فراهم كرده اسـت





 كند او را ناتوان و خـسته سـاختند و سببـ اين شكــــن آن بود كه در آن زمـان تعداد



 نمى توانند خود را به وين برسانند.









زده و به سزد خخود :و كشور را الز بای درآدزند.



 انجام دهد.



گرفت.
با در نظركرفتّن بعضى شـرابط ديگر كه كثورهاى دانوب به انتظار حورادثى بودند

 فراهم مى شـد.







 هحافظه كاران هشدار دادند كه يكى حنين اتحاد غير از ضرر و خـــران ان برانى آلى آلمان چحيزى به بار نخوامد آَورد أما بدبختانه دسـتها دانى مرمنززى در كار بود به طورى كه
 اعماق شـكــت سرازير شـدند．

皮范米

 گردانندگان دستگاه طرح محصيوصى را دنبال مى كنند كه خوراه ناخوراه با منافع رثيبان



 همه ثابت مى，




 بحرانها رسانده بود．

 به رونت ماركــيسـت كمـك كند و به كار افتادن بازار معاملات سوداكران يهودى را

 كامل آلمان بتوانند بازارهاى بهـي





 موجوديت كثـور را حفظ كند؟





 غذا تهيه نمايند.





 بهرهبردارى مىكرد.






 كنار مىكيـبـد.





 دشوازى ها متأومت كرده است است
بنابراين: فرمول ذيل را مانند بك حعينت كلى بايد





 اسارت و بدبختى مى شود.











 وى افزوده مى گرديد.




 رخند نمايد.
















 مورد انتقاد قرار دادم و تعجب مى كردم كه آنان با جِه سبكسرى و بـى إعتنائى بدون
 وابسـته به آن إمستقبال مىكردند، برأى همـه كس عجيب و باورنكردنىى بود كه ملت



گفتم:


 غولبيكـر نمى خواهـد مقاومت كند؟



 وازثرّون ساختّن ماركــيـينـت باشد.
اما هر جهه دز اجتماعات سيات سياسىى و غيرسياسـى فرو مى رفتّم ابن فنسئله براى من
 كه اين زهركـــنده تمام بايههانى حـــاس اقتهـاد كثـور را مسنموم ســاخته و افكـار













نصل خهارم
جنگ جهانى













نبرد هـي
حيوانى به كُرد آن گَودال جمع مى شدند.



ساخحت.
در اين بازار معاملات، انتُليسها بازرگانان و معامله گران را از جهارگو







 خِراهد شُد.



 مى كنم.
جنگ روس و رُاين توجه مرا به خحود جلب كرد. من در آن روزها از لحاظ مليت


مىنمودم.
بعد ازابن كه سالهها گُذشت به نظرم رسبد آنجّه راكه در آن روزها يكـ نوع تنبلى و بـى حالى مى دانستم برعكس آرامش فبل از از طوفان بان بود.



ناگهانى بود و اكگر يك ساعت برتوى از آرامش در قلبعها روشن همى شـد در ساعت



 نتُرانى شـد يد درآمد و وضع طورى شـد كه ابرى سياه آسـمان سياسـت كشـورها را فرا گرفت و به صورت يك حمله ناگهانى سرنوشت جهان را تغيبر داد. اولين صاعثه ناگهانى خحواه ناخحراه بر سر مردم جهان فرود آمد و به دنــنـال آن آن طوفان جنگً از جا كثده شـد. رعد و برتَ آن فضاى سباسـت رأ روشن كرد و شـعله هاى جنگّ از هر طرقـ زيانه كثـيل.



خطرناكتربن حادئهأى رأكه منتظرس بودند فرا رسميده أسـت.


 رفتار اسلاوها خـسته شـده و آرزو داششتند در اثر يكـ حادئه مشـتـى آلمانى را الز سـلطه
 باره از جا تكان دأد. وقتى نام سـريها در اثثر اين حادثه بر سر زبانها اقتا هـهـ كـى از أنتقام طبيعت بر جاتى خـــك ماند و مـعنى آن ايـن بـود كـه يكـى از

عزيزتربن دوستان اسهلام به دست سرب متعصـب كشته شـده اسـت.
 مىگرفت ترديدى براى او حاصل ندمىشـد كه دسـت هيحكس در اين ماجمرا غير از



شايد اممروز دولت اتريـُت دا درباره اولتيماتومى كه داد و با اين الولتيماتوم فنيله



 نمىربخت آرام نمى گرفت.





 و يس از مرگا فرانسوا زوزفا مىكردند و تصوير قدرت او را در.قيافِه وارث جوان ان او مى ديدند.








 تكيه زده بود سـخت ترين تدرتها دز برابر تقدير ناگهانى كارى نمى تواند صـورت بدهد.

الين اوضـاع و احوالل هحصول قدرت و تسلط بود و در همه وقت جهه در زمان

فرانـــوا زوزف و جه در دوره مارى ترز حوادث را الز خود رانده و با اين حال منتظر حادثه تأزالى بودند.





 نامساعدترى اين بيشّ آمد واقع شـد




 مى شُـد
كـسى كه با اين جنگگ موافقتنبود لااقل لازم بود دليل مخالفت خود





 آخر كار جزو افرادى درآمدند كه اججاراً جنگ را الستقبال نمودند.













 خانواده هابسبورك را دوست نداريندي
 كه تمام ملت آرزوى آن را داشيتند．




بريزند．
类索为





 جنـگ منتهى به اسستقلال كامل يا نابردت آلـيلن خورامد شد．

بالاخخره ملت آلمان مى توانست بعد از سالهاى دراز اشتباه كارى رُ نابينائى آينده


 هيجكس از اين نظر كه امكان داتـتـ دامنه بيكار طولانى شود نگرانى زياد نداشتـ. همه فكر مىكردند كه در اول زمستان مردم به خانههاهى خود برگثـتنه و براي آينده خرد نقـُـه خوراهند كشـيد.
 مدنى بيشٔ از اين وضع بلاتكلبفى خسته شُده بودند و ديگر اين تصور از بين رفته بود كك مـمكن اسـت بين اتريش و صرب سـازش و ائتلافى صوزت گـيرد و همـه انتظار


 اين كه خانواده هابسبورك براي اتحاد با آلمان ناجار اسـت، زبرا جيزى كه بيث از از


 فرار دهد.
در اين حالل اكثريـت مردم السـلاو در مورد اتحاذا اين تصـمبـم بناى خراب كارى را

 تديمى اتريش خرواهى نخْراهى بايد وارد جنگگ شترد. وضع عن در مقابل اين برخورد خبلى روشن و ساده بود و به نـظُرم ابـن طـر

 را به ديگران نشـان داده و استقلول خويثـي را حفظ كند.

اين نبرد تكليف آلمان را روشن میىردد، يا به طورى كه بيش بينى كرده بودند از بين مىرفت يا آزادىى و آينده إو تأمين مى مـئد.






 براى جنگگ براساس خيال واهـى نيست.



 حاضر بردم برالى كثور خود

 به او خدمـت كنم.

 مـــاعد آن به دستم رسيد.



 كردم كه شتش سال بعد مجبور شدم آن را الز تن بيرون سازمِ.

با الين ترتيب زندگى پر از اشتياق من و هزاران جوان آلمانى آغاّز گرديل.


نيــتى صفر فرو رفت.
هميثـه با يك حالـت ماليخرليائى اين روزها زا به خحاطر مى آورم و شايلد آنجه كه


سالهها تى توانم بك خحاطر بياورم.




 سختى تمام مرا ناراحت مىكردي


اولين كـسى باظـم كه در جبهه جنگّ حاضر شـده استـ. بالالخره روزى كه مى بايسـت برأى انجام وظيفه از مونيخ خارج شـوم فرا رسيد، براى اولين بار رودخحانه راين را با نظرى ير انز التهاب از نظر گُذرانده و آرذو مى كردم
 بعد از آن شــبها آى سرد و مرطوب فلاندر فرا رسيد كه با سكوت و آرامش تمام إز كنار آن مىگّذ شتتم. وقتى آفتاب طلوع كرد ناگّهان از بالالى سرمان صفير برخورد


 رعدآساى سـربازان دلها زا الز وجد و سـرور مىلرزاند. هر كدام از ها شتأب داش داشتيم كه جلوتر از ديگُران به استقبال جنگک برويم. از دور صداى آوازى به گرشُ ها مىرسيلد و ما را سـرشّوق و شـعف هـى آورد و وقتى اينن آوازها با صففير مرگى همراه مى شـد مانند اين بود كه تمام سـربازان را به يكـ

مجلس, مههـانى رقص دعوتت كردهاند.
 گرفته بود، خسران هنده ساله در آن جا مانتد مردان جنگى ابراز شههامث مىكردند. اين آغاز جنگ بود.

 خنده هــرت حاكى از ترس مركِ خفه شد و زمانى نرا رسيد كه هر كــي بنابهعادت





 بالاخره ندایى انجام وظيفه ما را الز جا جا حركت داد.
 قوى بر همه هيز غالب آمد، اكَر در روزها

 شدم وظيفهأى رأكه بر عهده دارم به انحام برسانم.
 حالت دو مرتبه در روحبه غالب ســربازان راه يـافت بـه طـورى كـه اكـر يكـ نـفر نمى خحراسـت وظيفهاش را انجام دهد به وسيله ديگرى از پا ها در مى آمد. اگر كسى انصـاف داشته باشد مىتواند از روى حت درباره اين سربازان كـه در




عن كه خود آلمـانى هستم نبايد اين حرف رإبزنم اما حق آلن اسـت كه إز مفاومتـ و تحمل سربازان آلمانى در جريان جنگّ درس عبرت بگـيرند زيرا آنها با تعداد بسـيار

 اين سربازان بدون اين كه ضعف و سستى از خود نـــان بـــهند تـا جــان در بــلـن داشتند جنگيدند و تا زمانى كه آلمان زنده اسـت خاطره اين سربازان غيور را الز ياد

نتخواهد برد.
من در آن وفت يكى سرباز ساده بودم و قصد نداشتم كه مرد سـياسمى بشوم ولُى
 خوردند اما در شجاعـت و شهانمت بی نظير بودند. إگر من در آن زهان مرد سيامسى نبودم لاأقل در برابر مسـائلى كه به ملت آلكمان
 اين دسـائل نظربات درسـت خود را بگويمم.
 فرماندهان دسته يا گروه نمى خواستند روحيه سرباز را تقويـت نــايند در حالىى كه



 آزرده مى شدنلد، و حرارت و شهامـت اوليه را به كلى از دسـت مى دادند.



 لباس حسننيت به مردم الققاء مىكردند و هنگامى كه بيروزى به دسـت مى آمد به


آنها برایى اين كه صصنهسازى كنند مى گفتند برخلاف شايعات دور از حقيقت

 شادمانى كرد زيرا ممكـن اسـت همين تبليغات سربازان را مغرور بـــازد. فلسـفه ديغر
 بيگانگان حغير مى سازد مرد بزركّ كــى السـت كه كارهاى مهمم انـجام دهــد امـا الز توصيف خويش خوددارى نمايد.
 خواه و ناخواه خود را براى نبرد تازهالى آماده خواهمد ساختى، الما حكومت وقتت به





 نزديكتر خواهـد شد.




 سركوب يا مضحكـتر از همـه آنها را به راه راسـت هدايت رايت نمايند.

 اها آنها غافل بودند زبرا در اين ماجرا سروكارشان با يكى حزب ساده نبود بلكه با

فلسغه حزبب انـــانى روبهرو بودند كه اگر به طوزى كه بايد از آن جلوگيرى نمى شــد
عوافقب بسـيار وخيمـى به دنبال داشـت.






 اين طرف متو جه آلمان شود و كار بـه جائى هى رسيد كه در مؤرسـسات بزرگ كارگرى






 بود كه تا آن زمان هيحيك أز رهبران دستگاه دولتى به طورى كه بابد به أين طاعون

مبتلا نتــده بودند.





نمودند.
در فاصله هند روز وضع هاركــيــتـها دگرگون شـد و دودهاى گرلززننده اين


يهودى خرد را تنها ديدند به طورى كه كو جكترين الثرى از آنتجه كه دز سر ران راه مردم


 راضى نشان دادندر

 دادكاه به كـبانـنـ






 عقب جبهه مشُشول فعائيت هاى منفى بردنئلد.



 داشتتيم كه در دنبائى أز اسرار و ع عجايب فرو روتهايمه.

 انظارشانان بود نجات دهندي



ثارلمان غيرقانونى اعالام كتند أمـا تمام اين تــدابـير در آن بـحران شــد يلد بـى نتيجه
 جنين رستاخيز بزرگِ را وإزَكون سـازند.

 عتيدهالى را متزلزل سازد.
 مىكردم اما يقين داشُتم كه با وسائل عادى امكان ندانــتـ در يكـ جنين محيط درهم
 هـم مواجه با شـكـــت ثــده اسـت فرمول كلى در ايتن مورد بـ قرار ذيل اسـت


 السـت كه در عروق و اعصاب و نسورج آدمى .جاى مـى

 الستفاده از نيروى نظامى بدون نيروى معتوى كه بر روى قـلـب انسـوالر نـباشد

 تازه اشكال كار در اين جا الست كـ هر وقت عقايد و نظريات فلسـفى و مذهبى در


 طرفداران آن الفزوده مى گردد. به طور امستـينا مدكين السـت وقتى اكثريت به محخالفت برخيزد طرفدارانش بيـــتر شُوند.

ثبرد من



امكانَبذير نيــتـ.
 اششكال زباد شـدهاند و گاهمى خحود به دام آن افتادهاند. اوليُن نيروى مقاومت توسل به اسلعهة أست كه اگك تنها باشـد بايلد بـا احـتياط



 توجه مردم به سوى آلنها جلِب مى شـود اين حالـت ترحم دارأى آثار و نتايج نامســاعدى اسـت بعنى از يكـ طرفـ مردم نــبت به آنها دلــوزى مى كنتد و گاهى هم به حمايتشان برمى خـيزند و از طرف ديغر قاطبه هلـت نـبـت به اين اعمـال ناروا بلبين شده نفرت عـمومى بر عليه آنان تحريكى مى شود و حون اين حزب در افكار عــومى به مـورت يكى مظللوم جلوه گر

 اما در فنـادهاى تدريجىى و منظم و تبلنيغات دامنهدار و اصـرلى مهـكن اسـت تا

 خصـوص هطالـب ديگر مى توان اضـافه كرد و گفت هر نوع عقيده فلــنمى جـه مذهبى


 صدأى زياد راه انداخخت زيرا سسر وصدالى زياد خود بة منزله يكى نوع تبلِيغات منغى

## 90

 نبرد هن













 حيرانات گياهخرأر بگنارد


 بذبختانه بايد گفت خير.

 خودش در مقابل ماركسيــت فاقِد يكى عقيله فلــنى بود تغيبر بدهد زيرا اين حزب





 از طرف ديگر جون حزب
 بودند و از كارگران حمايت ميكردنرئد.










 گامى يـش مى آمد كه افكار قلبى و نظريات خصيوصى خود را را در اختيار دوستان




 آرى اين تصميم در قلب من باتى بود.

## فصل بنجم

## تبليغات جنگ

در ضمن أين كه حوادث سباسى را بررسى مىكردم مسـئلْ مهم تبليغات سياسى

 فعانى بودكه از اين راه برايى بيـُـرفت مقاصد خود در در هر موقع أستفاده مىكرد. از اين رهگذر براى من اطمينان حاصل شد كه دستگاه تبليغاتى در هـر مـورد
 كه مشـاهله شـد تا كنون بورزواها از اين وسـيله استفاده نكردهاند و تنها جنبـش هاي سياسـى حزب مسـيحى سوسـيال در سـالههاى اخير موفق شـد بعضى از اوقات اين وسـيله را به عنوان يكى اسسلحه قوى مورد استفاده قرار دهـد.
 گرفتند.
روى هم رفته بايد دانـــت استفاده از دستگاه تبليغاتى دارئى شـرائط مخصـوص

نبرد من
اسـت كه بدون در نظر گرفتن آن نتايج مطلوب به دست نمى آبد.


 مفيد وافع شود به ضرر دسنگًاه تمام مى شـد
 گامى از خود مى يرسيدند
هگُونه ممكن اسـت تبليغات بتواند هدف مهمى را تعقيب نمايد؟

 بهره بردارى كنند.



بك مفصد نزديك كند.










 قدرى سـاده و غبر علمى و عارى از استدلال منطقى اسـت كه نــــى توان آنَ را در

رديف هنر بروباكاند ترار داد.



 كامل شرح داده شود.

 تمام ابن شـرائط لازم اسـت اكـ










 بكند حون حيزى از آلن نمى داند دشُـمن در نظرشى ناجيز شُده و و جرأت و و جـسارت






مى لرزيدند اين كار هم درست نبود زيرا سرياز انرزى لازم را الز دسـت مى داد و و نفرتى







 مى رفت و طبعاً جون آمادگى كامل ندائست در برخورد با مشـككلات عاجز مىمماند و مجبور به عقبنتينينى مى شـد

 اشتباهانى شـدند كه جبرانيّذير نـير نود.
ازنظر ديگر هدف برويا

 بك حساب درست به طرف دشُمن حمـي
 جهت اسست كه تا سر حد امكان بان بايستى مراعات نمايند تا تا دشمن نتواند ازي از اخـبار درست و حقايق روشن سوء استفـفادن نمايد.






حسـاب مى آورند.
 هدف اين تبليغات قرار گرفته و كار به جائى رسيد كه سربازان در جبه4 جنگى آلمـان
 بلبين شدند. صفوف فتّرده مردم در هم شكـــت و حالت عدم رضـايـت بين آنها
 كردند. ميزان تأثيرات اين برويا گانده ها قابل تو جه الست به طورى كه بعد از گذشـت جحهار




 از شكسـت آلمان و يـيشرفت نيروى تبليغاتى نتيجه د يگُرى گرفتنـ و بـه دنياى متمدن آلمـان راكثـورى متجاوز معرفى نمودند و به خوبى از عهلده اين كار برآمدند.

 اين ماجراى حياتى كو جكترين سهو و أشتباه را به گردن بعگيرند. در هر حال هر حه بود آنها بازى را باختند و نتيجهاتُ برإى آلمان صفر بود.

## نصل شـُـم

## انقالب

 شدت يافت و در آغاز سال 1911 طوفان عجيبى برعليه آلمـان بربا كرد بنابرايـن

 مىكردند و همين سستتى و سوزش مو جبات شكست قطعى آلمـان را فراهم ساخـت

 اراده فرماندهان سـست مىشـد اين تزلزل در وضـ دوحـى سـربازان راه مـى يافت خـصوصاً ايـن كـ، در اواخحـر ســال از حـيث مـهـمات جـنگى در تـنگتا بـودند و نمىتوانسـتند با اين سستى و تزلزل در حالى كه اسلحه كافى ندارند به جنگگ ادامه دهند.


نبرد من
تزلزل و انحطاط در استقامت سربازان راه بِيدا كند.



 آلمان را فراهم مىكند.

 ناگَانى جـه عكس العـملى نـتـان دان داد.









 فراهم كردند.


 ميليون سرباز ديگر پرسه مىزيمر
 برعهله دارم به انجام برسانم.

## 栄些米

در تابـستان 1910 اوليِن شب نامههاى تبليغاتى دشـمن به دست مسردم افـتاد،
 ولى در نفس امر نتيجه كلى آن بكى بود و به صورت برنامه هأى مرتب و مــلــلـلوار






 پذيرفت و بها اين دليل تا وغتى كه دشمن ملت آلمـان كه خرد

 اسلحه را به زمين نخواهند گذانــتـ．

 اين اعـلاميهها مـلت ألمـان را مسـخره كـرده بـودند امـا مسردم ايـن اعــلاميهما را









خوشى نداشتند و تا وقتى كه اين ملت آلت دست ميليتاريسمهاهى بروسى هــتند














 مسـوم مى شد.



جبهههاى جنگ تمام شده بود




 ثـايد أين گزارثـات تمام آَن درست نبود ولى در اثـر تغييرى كه به طورناگهانى در
TV نُرد من

 وحشتناكترين قــمـت جنگّ بود به طورى كه خاطرات آن تا ملدت حند سـال براى عن باقَى ماند.

 هيمع كدام حاضر نبودند تُــلـيم شـوند. در تاريـن هثتم اكتبر من زغخمى شُـدم
دو سـالل بود كه ميهن خحود رانـلـيده بودم و دراين ملـت در شرايط بـسِيار سختـ از


 كنار تخخت من خحوابيلده بود.


 آلمان را ديديم و از مـسرت فرياد كيُيدبيم.










تــقريباً. يكى ســال بـعد ازل روزى كـه بـه جـبهـه جـنگ رفــه بـودم در يكـى از








 رهائى از جنگگ و تحمل گرسنـگى برد برد


 آنجه راكه در برلن دبد م مئـاهده آن برایى يكى فرد آلمانى طاقت فرسا

 راكه باقى مانده نابورد سازد.

كه دز بيـمارستان ديله بردمر.






كسى انتظانر آن رأندأشت.



 بكلى عارى بودند به طورى كه حتى قادر نبودند سـربازان جد يد را تحتت تعليم قرار

دهند.



 جلد يد مامور مـىــدلدند.
از نظر اقتصـادى هم وضضع كاملا نامسـاعد بود. يهوديان به كارهاى دهم گماشمته
 خود گرفنت بود.
 يكـ نتطه تمركز داده شـود به طريقى كه در زمسستان ســال 181F - 191F تـقريباً محِموع محصـولات اقتصـادى آلمان به طوركامل, تحت كنترل يهوديان فَرار گروْته بود

اما معلوم نبود ملت از چحه كسى متنفر الــت.


 ثروسى ها هم تحريك میكردند به طورى كه من الطلاع داثنتـم اين تبليغات سوء در
 براكندگى پروس نمى توانســت براى تقويت قواى بأوير مفيد شود، بلـكه بر عكــ
 اين فعاليتهاى منفى هرا به شـلـت تمام متأثر مىسانحت در اين أقدأمات سريه به
















 آينده خوبى براى كشُور خود ييشيبينى ميكرديند



آَسانتر به نظر مى رسبد.






مداوم گروههاى مسلـح و تجهيزات جنگى به طرف جبهه غرب كشبده مسىشـد و افراد مسـلح هر روز دستورات جديدى براى آغاز اين حمله دريافت مى داشـت.


آلمان نبايستى كه بِروز شُود، در آخر ساعت هنگامى كه گمان
 خــوبى مـى توانست حـمله فـصل بـهار آلمـان را خـنـنى سـاخته و پــيروزى او را امكاننإنذير سازد.
اعتصاب تجهيزات آغاز گرديد.
اگر مى تو انستند از فرستادن تجهيزات جلوگيرى نمايند جبهه غرب خـر خوراه ناخواه
 وحشُيانه مىداد.
صحبت بر سر اين بود كه اگر تجهيزات كامل هم نرسد بايستى در فاصله يكى هفته از اين طرف شكافى ايجاد شود، حمالات دشمن در اين طرف بـ به طور متاوب بود، متحدين مىتوانستند از محاصره خود را نجات دات دهند أما فواى مهم بين الملللى اختيبار قواى آلمان را در دست داشت درت دلائل زيادى مرجود بود كه دشمن مى توانست از اين طرف بر آلمان پِيروز شُمود



 از ييشـرفت و اميلدوارىهاى آلمانها بكاهد. اين قلت تجهيزات يسيار ناهيز بود و نمى توانست به اين زودى شكــــت آلمان را فراهم كند ولى بايد در نظر كرفتـ كه ضـعف قواى روحى به مراتب بيـــتر ازكمبود اسلحه هى توانسـت موثر واقع شـود در صورتى كه مردم بيروزى را نمى خواستنـد. براى جه سربازان با علاقه تمام خود را برایى نبرد آماده سازند؟
 آوردن بیروزی بجنگّد در حالى كه مردم براى رساندن قوا العتصاب كرده بودند. دوم

الين كه بايلد دبد اين وضع جهه اثرى در روح دشـين دانــت




 در جنوب أين حمالات دفاعى را دنبال نمـايد.


ريخت تا توانســت يكى از رقيبان غولنيِكر خود را الز بِا بيندازد.
 أمروز دشـمن نتوانسته بود به بيروزى برسـل پـس بايد كارى كند كه با حمالات خـو شـكـت خويش را جبران نمايلد.




بين ببرنـ.
در جبه<هاى ديگر هم وضم به اين ترتيب بود، در نيروهاى متحد ين هم سكوت
مدهش حكـمنرها بود.



 داده بود.
در مدت سـه سـال توانتستند جلو جمالات روسيه را بگيرند البـته در ابــد| ايِن

جلوگيرىها در ظاهر بى نتيجه جلوه مىكرد و شايد روس ها و جبهه غرب حمالات آلمان را در ج.هه شـرق به مستخره مى گرفتند زيرا بالاخخره هر جهه بود روسببه حريف

 خون سربازان خود نتيجهالى نحوامد گرفت و هـين مـطالعات بـاعث امـيدوارى مطلت آنها بود.



 سرباز در اختيار داشـت در طبق اخخلاص گذأشـت و براتى ثيردزى غرب به مـبدان فرستاد.




 مى دادند توايش از دست رنته و در برابر بكى رقيب ڤوى و تازه نفـس متـغول دست و وِا زدن بود.




 غليظ فلالدر هم آذها را مى ترساند، قرإى شـكسـت خوردده (كأدورنا) اندوه و ترس
 هم دير يا زود خواهد رسيدي




 عمومى در آلمان اعلام گرديد.




 آلمان را داشتند و احتمال هى رفت در هر آن حمله آغاز شود اين أطمينان را بـدهند




 يكى حنين وضع از يِروزى خود سود نخو اهند بردي

 انجام داده بود. موضوع مقالهها اين بود: آلمان در حال انقلابِ. بـيروزى مـتفتين تـرديدنابذير اسـتـ اين بهترين وسيله براى محكم كردن باهاى اراده سربازان خودشان بود، أكنون

مى توانتد تفنگگها را آتش كنند و مسـلسل ها را به كار بيندازند و خوراهنـل ديد كه با فرا ر رسـيلـن دمـته جمـعى دشـمن روبه رو خواهند شـل． اين بود ائر و نتيجهأى كه از اعتصاب تجهيزات آلمـانى بو جود آهل و طرفداران قواى متفت را بـه بیيروزى أميلـوار ساخحت و تحخم نالميلى در تلب سـربازان ملل دتحد كاشتّه شـ．

در واتِ اين اعتصاب نابههنغگام به قيمـت جان هزاران سرباز آلمان تمـام شـد و گردانتدگان اين اعتصـاب منفور از جـمله كائلد يلهاى حكوهت آيثلـه آلمان به ثـمار مى آَدند． در حالى كه از طرفـ جبهه آلمان هنوز اميل بـه بيروزى باقى بود در عـوضى در جبه4 دشمن به بِيروزى خخود بيــــتر اميـدوار بودنـ． نبروى آلمـان قواى معثوى خـود را از دسـت داد و مـتاومـت آنـان بـه صـررت خـودخواهـى درآمـل و نـــروئى كـه تـمام جــيز خــود را از دسـت داده بـود ديگـر




 تبليغات گذاشتيته شَد．

当米类
خوشبخختانه شانس بامن بودكه توانــــم در حملات اول و دوم اين نبرد شركت

اين حدلات تاريلخى اثر عحيبى در تمام دوره زندگى من باقّى گذاشـت زيرالكنون هـم يك بار ديگُ هانند ابتدأى سال IQ IF نبرد ما حالت حـمله خود را ااز دسـت داده و جای خود را به حالت دفاعى داد و در حالىى كه بعضى اوقات كاملأُ برعكس برد و حمله هاى دفاعى خود به خحود تبديل به حـله مى شـد．در جبهه هاى آلمان حالت




 خورين نيز نيروى استـفامت راً از دسـت نمىددهد.

类芳
در اواسسط تابسـتان سال 191 در جبههمها حالت سســتى و افسـردگى ســخت





 در جبههها ما مورد بحت قرار گرفته بود.

 ما مدت جـهار سال و نيم جنگ را قنبول كرديم؟


 خود را از ذست بدهند اما همه ما با فرياد آلمان بالاى همه در اين جنگّ شـركت نموديب.
 بودند برایى گرقتن حت خود به ميدان جنگگ نـِامده بودند.



نــــــــاند كه از حقوقَ آتان دفاع محىكنـن.





كنند.
در همان ابتدالى كار من تصميـم خردد را گرفته بودم و به شـدت تما تمام نسبـت به اين










 ضعيف و نابرد مى ساخت به طور كلى طبقه جديد كارگر در نظل آنان ارزشى نداشـت گاهـى باور كردن آن
 فرستادهاند.
در ماه اوت و سـبتامبر تجربئ قـسـت هـا روز به روز زيادتر مى شد در حالى كـهـ




بود تصرف كرد و در اين. جنگى جوانان داوطلب شـركت كرده بودند. جه خاطرات سنگينى!





 كودك و جوانان خردسال بودند در آن خوابيلده و همالنها بودند كه براى افتخار


 اين قـــت را تا به پِانى مرگ نگاه داريم. اين سرزمين كه قسـدت ما به وسيله حمله خرد آن را سـه سال بيش بـ به تصرف درآورده بود اكنون بايد برالى نگاهدارىى آن با حمله هاى دفاعى حفظٌ شود.











M9 نبرد من

رسيله بوديمَ، دهكده كومين كه در سـابق دحل استر｜حت مـا بود أكنون به يكى ميدان جنگ تبديل ثــــه بود．
 عـوض شــــه بـردند در آن وتـت در أيـن مـحل سـربازان بـه بـحث هاى ســياسـى هیبرداختند．







 ثـــدنـد．



 به اين جهت بود كه مرا بَه بيمارستان بِاسـدالکى انتقال دادند و تر آنجا با درد و
شـكـنجه تمام شاهـد جريان انقالاب شــــم.米米米




مى خاسست كه بيثـتر آن از طرف نيروى دريائى بود و مى گفتند در اين فـسمت اوضاع


اصـل قضيه اطلازَ زياد ندائــتـ.


 انين كه يك روز حادثه شـوم به طر ر نا گهانى واقـ شـد


 نديده بودند.

 اميلدوار بودم كه دو مرتبه مى توانم بينائى خود را با باز يافته و لااقل در آينده هــنـلى







 الراده جند يهوذى نمى تواند آنذها را متزلزل سازيد. با الين ترتيب به نظرم مىرسيد در اثر فعاليـت حند ملوان اين سـروصداها با بلند شـده و در فاصله حـند روز از بين خـواهـد رفت.

 فعاليت محلى فرض مىكردم به طورى كه مردم مى كغتند يكـ انتالاب عمونسى بزد.







 رزيـم ازَ ملت آلمـان دريغ نكند و ما ما را در اين بحران


 به طورى كه اشكـهأى او در قنب حضار تاثير نياد ندود و نتوانســتند از گـريستنت خوددارى نمايتد.
اها وقتى كه كشيش سـالانخورده خووأسـت سخنرانى خود را دنبال كند به مـا أضهار


 فاتع را نخواهِيم دأشت. هن از شـنيدن اين سـخنان ديگر نترانستمب طاقت بياورم، ديگر قادر نبودم بيش لز











 سخت بر شدهاند برایى جهه گريه مى كنى.

 ياد بردهام.





جنگ جان خود را از دست دادند كو جكترين نتيجها الى نداشت






روز نتيجهالى غير ازاين داثشته باثــــ
 به خاكى ريخته شل و در پائيز همالن سالْ سربازان دان داوطلب به دنبال رفقاى خرد بـه

أيد يت بيرستند.

دسـت بدهند؟

بازگگشت براى آنذها وجود ندانـــت؟

كنتد.


رالز خود نـيـان دادند؟
 به وظيفه خود تمالِ كردند و آن عبارت از نگا هـنا يود.

ثـود و بكربنـ.
أى رهگز,
 جه حالْتى إفتاذء؟
 نحواهيم داشت


ای خياتتكاران بيشرم و هرومايـهـ


مقامى داشتـت؟

 بود كه نر ثِلب من نفرتى عميت بر عليه به وجرد آورندكّان اين حورادث




بالاخخره دبر آن روز حِيزهائى را مىديدم كه أز مدتها ييش از آن مـى ترسبدم.

امبراطزِ گيوم دوم اولين امبراطور آلمانى بود كه دسـت خود را برانى آشتى بـه


 به او خنجــ زدند.
 الز آن تاربخ درصدد برآمدم وارد سـياسـت شوم.

## ستر بـ

## آغاز فعاليتهاى سياسى من





 در مارس 1919 به مونـخ بازكئتـه بوديمر.










 ذز
















دســت به كار شـد.

إشسرنى كه به ميزِ اجرا

 اين جهت بر سر نام حزبـ سوسيال انقلابى متوقف شـد

 البته اطلاعات من در زمينة اقتصـادى تا الندازها الز هر جهت با مسـئله أجنماعى مربوط اسـت و بعدها روى اين مطالعات بـود كـه



 كرفت.




 شـود و نبايد سرمايهها در دسـت افُرادى باشد كه به نفع خود در تكثير آن فعاليـت

انز بكى طرف سياسـت اقتصادى و ملى آزاد و مسـتقل بـاشد و از طـرف ديگـر
حقوق اجتماعى كارگر در دقابل, آن در نظر گرفته شَود.

 پروفسورهانى جامعهشنـاس كه يكى از آنها به نام گوتفريد فدر بود به دست آورده

㫧米米
انز نظّ سن منام و الرزش فلدرا كه از آن ذكرى كردم دز اين بود كه با سرسـختى و

 توستعه بيشترث دهند．







 ．



 بيد








جهان از روى افكار بزرگ و بیى بـابته خود بزرگِ مى شوتد زبرا يكى هشـت حقايث را در اخحتبار مردم مى گذارند، به همين جهت است كه الز پابِجَذارى مذاهبـ و اديان استفبال مىشود.
اها مطلب ديعر كه جلب توجه مىكند اين امست كه هر جه افكار بزرگّتر باشـد

 آنها را بزرگّ نمهدانثند و نفرين مىكنّد و تا وتتى حبات دارند كـوچكى و حـتير
 مى دانند.
 موجود أست إين كه هر دو نمىتوانند بكـ كار را انجام دهند يكى بايد نتشــه بكثــد و اجراى آن به دست ديگرى انجام ئسود.
اين وضـع كاملا مربوط به هردان سبانسى حد ومـطلى امـت كـه پــيشرفتـهائى
 ببسمارك كه سباسـت را با نُطَر نـاده تلتى مىكردِد.


















 مىكنند.







 آن دست به اعتراض مى گـــايند.






 ملت خود جاى داثشتند و مانند اين بود كه تمام خـطاها و لغـزشهايشـانـان را الز يـاد
 رفورمانورها هم همين سرنوشـت را كــبـ كردهانـد، وزير فردريكـ كبير كه يكـي از

 گذاثـت دانستم كه اين اقَامات با الين كه از طرف الشا
 نخواهد بود.
 آن عبارت از تأمين موجودبت و تقويت نثأاد آلمانى الست. بايسـتى براى اين ملت

 انجام برساند.
 مقصرد امـت و از اين نتظه نظر است كه بايـستى مـــايل كلى تـحت مـطالعه تـرار گِيرند.


 برنامه منظمى از مبارزه طبقاتى بود مانند اين كه قبل از او او حزب سـو













## نصل مثتم

## حزبكاركر آلمان














باشـند.
البنه موضوع را هـه كس مى دانسـت زيرا ماركـبيسـتها در بين مـردم شــهرت مى دادند و از تساوى حقوت افراد و سرازازان صحبت مى المردند و و به آنهامى كُفتـند هر بكى از افراد حهه سرباز بامثند يا افرأد عادى حت دارند در امور سياسـى دخالت

كنتد.

 و كارگزاران دولـتهاى اتفاق ملت هستند با يد خلاص كثند.


 دست جنايتكاران قرار مىگرفنتد.

 راكز آبجوفروشتى سترنكر در مونيخ بود وارد شد را ديدم كه ظاهرشـان نشـان مى داد از طبقات كارگر و توده طبقه بائبن مردم هستـند.
 مى توانسنم ازكنفرانس او بهرهبردارى كنم.


 يكى حزب باشُد و با ابن حال جون حس اعت اعتماد مردم به كلى از بين رفته بود بـه

 تشـكيل مى شد و حندى بعد أز بين مىرفت و و جاى خود را به يكب حزبـ و دمُـته تازه مىداد و سروصـــاى زـياد در اطرافـ خود راه مى انداخـتـ.
 بايد بكنند و هـرفأ سـازمان آنها بِايه و اسـاس درستى نداشـت و قهراً بس الز حندى با وضع مسخرهآورى پإيهه هاى آن متزلزل مى شد.
 ظاهر آن جيزى نداشت آنحجه لازم بود فهميلدم و با يك دنيا اندوخته جديد از آنجا خارج شدم.





 مخصـوصاً در اين قسـمت پافششأرى مىكرد كه بايستى آلمان و اتريش به باوير ملحت

 مداخله بكـ عضو بيگانه را ديد دسـت أز سخن كـيـد و از تريبون مشخنرانى پائين


 دستم گذاشت و خحواهــ كرد كه آن را در موقع فرصـت مططالعه نمـايم

 گذشته أين مردكه ظاهر يكى از كارگران معمولى را داشــت در من اثر مخصـوصى بجا
 من در سربازخانه هنگ دوم بياده نـظام در يكـ اتـاق كـرجكى كـه هــنوز آتـارى از

ضـابعات انقلاب در آن دبده مىشـد منزل داشتم.
در مدت روز غالب اوقات در بيرون بودم و با در دجامع و كنفرانس هاى سـاير




 كرده بودم من در زندگى خود سختى سختى زياد كثيلده بودم و به أين جهت ميل داشتم با






 ماركــــــت خود را خلاص كرده و بله سرى احزاب ملى رو آورده و در ضمن آن

 در خودم حاصـل شـده بود محــــم يافتم.
در مدت روز جتـد ين بار به إين موضوع فكر كردم و با اين حا حال به هر ترتيبـ بود

 شـهه بود كه هر جـه زودتر خودم را معرفى كنم و در جلــــات آن حاضر شـر مرم.

 حزب ملحق شوم و اگگر هـم روزى به اين جلـــات مى بيوستم مايل بودم رياسـت آن


 شُده و عتايد خود را الظهار دارم

 در آتجا بتوانند تشريفات باششكوهى دانثته باشند.




 جديد جلــه را ام مى بيند خوشا آمد گنـت.




من كنجكاوى زياد داشنتم و می خواستم بدانم بعد از اين جه واقع می شـود.
 و رئيس سازمانْ رايش موتيش آقاى آنتون درسلر (Y) نام دام داشت





بعد شروع به بررسیى نامههالى وارده نمودند، كه وصول أين نامهه ابا باعث مسرت

 جواب هالى تازه تهيه شُد.
 موضوع بذ يرش من در حزّب آنها بود.










 كارهاى بزرگُ انجام دهند
 را هم فراموش كرده بودند ولى در هر حال جمعيتى بود كه براى انجأم كار مهـى تشـكيل شده بود.
آنحهه راكه اين جند نفر مى خـى خوامتند من مى دانستم و آن عبارت از آ اين بود كه با

 اين جمعيث آنجه راكه لازم يود بدانم دانستم.



 مرا به سوى اين حزب میىكــاند.
 مى مكّشـت از مدتى بيش دراين فكـربودمكه از يكـ راه فعاليت سـياسـى خورد را آغاز


 كثيده و به كار ديكر مى


مجبور شُوم كه از آن دست بكثـي










 ولى هرگز يك نرد تنها مانند من به هيّي حنـي


واداردد در آنجا می توانستم موضوعى را نحت مطالعه ترار دمهم و شايد مـوجبانى


بر بمانم.




 هن آدمى فقير و بیى











 مههى را انجام دهند.
 خراهندكرد.


$\qquad$




نصـل نهم
براى حه آلمان شُكست خورد

سقوط هر ملت هر جه عميت و شد يلد باشلد هميــه ميزان آن وابـسته به فاصلهأى السـت كه بين وضع حاضر و گذشته آن وجود داشته أسـت و ير معلوم السـت ملتى كه


عمـيت تر و خطرناكتر خواهـد بـر بود.

 همين نبردهاى بیى

اين تانون مسلم أسـت كه آزادى مرزهاى خارج مى تواند غذا را خراهم تمايد و وفتى جحنين آزادى وجود داشـت هردم مى توانند با بهرهبردارى از زمين هأى خود به سوى ترقى و آسايش بيش ور بروند. هيـيـه همسايگان آلمان ترتيباتى به وجود مى آوردند كه دولت و ملت آلمـان










 داشـتند كه يكى از بزرگترين علت شكسـت آلمان مــئله اقتصادى بود ولى با وصف






 همـان شكـــتى اسـت كه در جنـگ براى ما ما حاصل شـد


 ;ا إحدس زده بودند.


 شكــت آلمان موجبات سقوط حكومت را فراهم كرده السـت بلكه بايد اين اغتشاش و بهم ربختگى دلائلى ديگر داشته باشدل، البته مدكن اسـت يكى از دلائل انقلاب آلمان شكــت او در جنگگ باشبد ولى غير از اين موجبانى ديگر وجود داششته كــه

 ملت شكــت خورده بعد از جنگ دجـار هرج و مرج شود.
 اين محازاتى بود كه عدالت خداوندى براى ملت ما فراهم كرده بود.

 انقلاب دسامبر را نتيجه شكــــت آلمـان در جنگگ و فقر اقتصادى و عوامل نو ساخته


 كفتند و آتــى را دامن زدند كه خودشان نيز در آن سوختند و خاكــــتر شدند.

 اقتصادى در هم ريخنه شـد و بـس انز بررسـى هاى لازم فقط يك رأها به ذسـت آملد و

 مراكز صنعتى به مقصود نخواهند رسمبد زيرا كارگرى كه در معدن با كارخـانه كـار
 خود را سير كثن.
با باين حال جحون جارهأى در بيش نبود دست جنايتكاران به كار افتاد و به آنها توصيه نمردند كه برایى تقويت سرمايه ملى بر تعداد مراكز مـ نـعتى افزوده و پـايه
 صنعتى لبريز از مردم روستاها كرديد.
 ضعف و تزلزل نيروى دهقانى گرديد و بر اثر بر شـدن شهرههاى صنعتى تعادل بين
 گرديد.
در مرحله اول فاصله وحشتناكى بين ثروتمند و فقَير بوجود آمد. بدبختى و و فتر
 ناراحتى ها و عدم تعادل گرديدنده بـد بـختى رُ گـرسنگى از يكى طـرف و و بـيكارى



با و جود اين كه سياست اقتصـادى شـكفتگى يافت نالميلى مـردم روز روز بـه روز

 كارى راكه نبايد بكنثن انجام خوراهند دادر اين مسائل و نظائر آن آثارى از عدـ انـ آن به ظهور مىرسيد.





 بولهاى خود را الز معامالات خارج اينن مسئله باعثت شـد كه مردم مده خحيز خود را الز دسـت داده عواطف انسانى را

زیر باگذارده براى پيدا كردن و ذخبره نمودن يول فضهائل انــانى بكلى از بين رفت و



 لقده نان خالى مردم باعوامل هـختلف نبرد كند و مردم را به كار وا دارد تا با بايه هاى اقتصـادى خود را مستحكم سازد. حكومت بول بدبختانه به وسيله سـران كشور تقويت مىشـد و دولت به جاى اين كه از تورم اسكنـاس جحلوگيرى نمايد خودش با بـرمايهداران و بـانكـدارهـا كـــ غالب آنها را يهوديان اداره مىكردند بناى همـكارى را گذاششت تا جائى كه حتى امهراطور نيز كه خودش در رأس كارها قرار داششت مردان صالع و خانوإدهدار را از
 جمع آورى پول به مقامى رسيلده بودند دور هم جمـع كرد.
 مى دانـــت اين خططر سـخت و خانمانسـوز را تشـخيص نداد و به أين ترتبب تقوا و جرهيزكارى جاى خحرد را به بول و ثروت داد زيرا معلوم بود بس از اين كه ثروتمندأن
 فعألبتهاى مالى بهتر از يكى جنگ واقعى مىتوانـــت اوضاع را دگرگون سازد. بلديهى اسـت كه اوضـاع و احوال قهراً دولت را بـا يسهوديان و بـانكـها نـا نـزديكـ مى ساخدت مردان حقيقى و دوستاران كـُور بـ كنار رفـتند و جـاى آنهـا ,ا نـزول
 تغيير و تحول ناگهانى نسيار خطرناك بود اصيلزادگان ديگر مقام و النش نداش رفته رفته اكثريت اعضاءِ دولت أز كسـانى شـدند كه تازه به دوران رسيلده بـودند و و نجالت و اصالت نداشتنند. از طرف ديگُ وضـع حتوق كارمندان دهار بحران اقتصـادى شـد. بورس ها به كار أفتاد و حقوق كارمندان به جيب سـوامداران و نزول بگيران ريخته شـد و كار به جائى

رسبد كه زندگى مرتم در اختيار بانكدارارن و نزولخواراران قرار گرفت.







 اغتــاش وضع اقتصادى آلمان بايان بانت

















اين كه مردم در برابر اين بحرانهایى شـديد دست به فعاليت هاى انسـانى بـرنـند از

 تقويت نمودند.
آموزش و پرورش آلمان قبل از جنگ به طورى بود كه غير از ضعيف كـردن و



 بمضى را به گوشه گيرى و بريدن الز تعلقات دنيوى وادار مى مكرد و نتيجه و حاصل اين روش آن بود كه سخنرانان سغسطه بازى تربيت كرد كه هيجكاندام بـا هـردم آلمـان گذشته شباهت ندإثتـدند. مردم ألمان را دوست مى دالثـتند براى 'ين كه وجود آن برأى آنها مغيلد بود و

 مردم را ضععيف كريه بودند.
 خود را از دست داده است اين ضربالمثل معروفى است كه مى كلاهشُ را در دست داشته باشد نمى تواند تمام كـثورها راگردش كند يعنى بـايد سبكبار بود حس وطن پرستى را به دور اندانخت تا هر كس بتو انـل در جاي ديگر غير از آلمان زندگى كند.






كه به اميلد رسيدن به مقام از او جانبدارى مىكردند و همين ستَوط و عقبماندگى باعث آن شـد كه مردمان صالح جاى خود را به يكـ عده الوباش داد اين موجودات كه خودشان با سخنان زهرأكِين ديگران تسخير شَّده بودند از يكى
 تكريم خود جيـبـها يشان بر مى شد و شـكـم خود را سـير میكردند. همين.ها بودند كه با خلدعه و فريب بحاى مردان صـالح و با نفوذ را كـرفتـه و يـا اعمال خويش گورى برأى آزادى و دموكرامسى كنده بودند و افكار بلند و نيكو را را بـ



مقصـود خويش برسلد.
در هـه جا اين تعليمات اححاطه داشتـت، جوايد و مطبوعات نيز نمّش بزرگّى بازى مىىكردند. غالباً در اين ثبيل كشّردها كه كــى قدرت مطلق را در دسـت دارت جرايد






 و درباره آن قضاوت مى كـنند. كروه اول از لحاظ نعداد در اكثريـت قَراز دارند رُ شـامل توده عظيم ملنتاند و

 لحاظ درجات هوشى و استنباط به دسته هاى ديگر تقـيم كرد ولى به طور كلى در


101 نبرد من

اند بشه دارند بنابراين آنحهه راكه به آنها الرائه مى دهند يا مى گويند و مى:نريسنل باوز مى كنتد.

 درسـت مى دانند و از روى سـادگى تصور مى كنـند كه البته آن ديگـرى آنـتجه راكـهـ
 در تمام اين گروه كه عده كثيرى را تنـكيل مىدهند مـطبرعات و جـرايــد اثـر فوقالعادهأى در آنّها دالرد. آنها حالـ و قَرت آن را ندارند كه هِيزى را خوخشـان تحت مطالعه قرار دهند و



 گروه دوم از لحاظ تعداد كمترند بــيارى از اين عوامل كه كثته شـد مخصـرص



 غير از دروغ و مطالب غيرحڤيثقى حِيزى نيست.








أز اين جهت السـت كه روزنامعنويسها اين. گروه مردم را دوسـت ندارند و از آلنهـا احتياط مىكند.
 و يا اين كه لااقال, به آن امميت نمى دهند، آنها



 در همـه جا براكنـدهاتد.


آن رأى مى دهند و در مقابل آن هزشيندان





 اداره شود.




 تانس بايد جرايل هر كثـور طورى باشد كه دولت و ملت را به راه راست هدايت كثد.
اكثون محیرسيم روزنامه هاى فبل از جنگگ آلمـان جه غذاى نامطبوعى برا'ى ملت

آلمان تهيه كرده بودثد آيا آنجه راكه به ملت خود تحويل داد غير از زمهر تقالِ جيز ديگرى برد؟
آيا جرايد آلمان در قلـب مردم هسـائلى را تثوذ ندأده بود كه نسبت به هـهـ جيز

 كند براى آنهها ايجادد ترديد نكرده و اعتمادش را نسبت به دونت سلب نكرده برد؟
 كشيدند؟ و از اين رهگذر ملت غافل را در اخختيار جمعيتهائى كه نام ملى داشُتـتد نگذاشته بودند؟
 عادات و صفات انسـانى را مورد تمسخر قرار ندادند و كار را به جائى نرساندند كه با عدم اعتماد جلو بروند؟

 آيا آنها با نوشتههأى خويش دولت را خلداى روى زمين نسـاختند؟ و وبالين واين وسائن: ملت رااز دولت جلدا نكردند؟ و آيا همين روزنامهها نبودند كه با تمسخرهانى خو روحيه ارتش را ضععيف كرده و خلدمت نظام را براى علدهالى مححدود ساختند و كار را به جائى رساندند كه بــيارى از مردم از هـهكارى با دولت شُانه خالى كـرده و در نتيجه موجبات شـكــــت ما را فراهـم نـو دودند. بس آزادى مطبوعات برایى ملت و دولت آلمان ماتند كــى بود كه گرْرى براى ملت حغر مىكند.


 از نظر اججتماعى آنها را متفرق ساخته و همـه را براى بندگّى و اسارت سرما يهداراران يهودى آماده سازد.

آيا دولت در مقابل اين كارشكنى ها جه عملى أنجام داد؟ البته كه هيتِ، غير از بعضى كارهاى مضحك و مجازات كردن بعضى اشتخاص كه هیِيْ نتيجه ندأثـتـ.



زهرآكين خويشـ از آنها تشكر نمودند.



 مى دادند مانند نسـخه داروى كم اثرى بود كه فقط در آن حال دردهها را تسكين مى مـا داد
 طرف به پاى حكومت چحسبيله بودند تقويت مىكردند و نتيجه آن چچنين شـد كه نه
 بايستى كارها را روبهراه كند سال به سال افزايش يافت. مبارزه دناعى آلمان بر عليه جرايلد و مطبوعات با كندى تمام پيشّ مىرفت و
 بردن آنها اسساس و مبانى آن تقويت شـده بود.
 گذاشتتند و بعضى اوتات كه مىديدند يكـ روزنامه زياد اسباب زيحمت است هـند روزى آنها را به زندان مى انداختـند و در همان حال آثشيانه عـقرب بــه كـار خـود

هــغول بود.
بدون ترديد اين نتيجه تاكتيكى ماهرانه يهوديان و ازطرف ديعر حماقت كاركنان دولت بود كه خططر را تشخخيص نمى دادند يورديان از آن زمره مردمان نـبودند كــد بگذارند به طرر مستغيم به جرايلد و مطبوعات آنان حملهور شود خير اين طور نبود









 سـستى و غفلت مردم حداكتر بهرهبر










 نحت استيلاى قوانين طبيعت بگذارد و از إيـن جـاسـت كـه مـبارزه انـــانتى آَـــا

مىشود.


 استعداد قدرت دارند و بايد از اين قلدرت استفاده كـنـند انـــــان هـم يكـى از از ايـن موجودات است.
ساختمان انسان طورى است كه با ميل و رغبت كامل از اصول مسلم طبيعت و قوانين آن اطاعت مى كند.





 باشد تطره قطره در قلب خور الندكا
 يك عقل كامل و مو شكاف مى تواند انـ اسرارشان ران راكـئف كند.




 كند.
در اثر كارشُكنى ها و تبلبغات سوء ماركسيست ما ما رفته رفته آلمان قبل از جنگ
 اما در زودباورى مردم آلمان تأثير به سزائئى داثشت.

 مى آوردند.


 قرار داد.
با اين حالن ممكن بود تمام اين جرأحات و خرابكارى اها مو ججبات سقوط ملـب






 نداشتـن يك هدف دعين در سـياسـت خارجى و داخخلى آلمـان برایى هر كسـ كه اندك دقت و توجه داشتـت بــيار دحــوس و و آشكار برد.
سـياسـت اقتصادى كه حالتى درهم برهم دأتـت كـاملا شــبيه طـرز تـفكر دوره بيسمارك بود زيرا او معتقد بود كه در حدود امكانان بايد هركونه سـيـاستى را تعقيب


 نظر ديگران منهوم ديگرى پيدا مىكري.


 ايجاب مىكند در هر حال نقـشه خحود را الجرا كند.
 بنابراين نـى توانستند روى نظريه بيسمـارك كارى انجام دهند.

 سستى وْ تزلزل زياد وجود





 گـستانترن صدر اعظم سـرئدى در ضـمن سخنانش گفته بود:





 اتقالب مرتكب خططاهاى زيادى شُده در حالى كه اين خطاها هميشـگى بوده و قبل
 انقلاب بیيث نمىي آمد.








طورى كه به خاطر داريم تاكنون رايشُ نتوانسته أست كارى مفيد انجام دهد.
 و تزلزل گروه ادارهكنندگان سياست خارجى و داخلمى آلمان بود كه تَهراً امبراطور
 ساخت.

عدم توانائى گردانندكان سياسـت آلمـان نـيز ريشـهالى داشـتـ كـه أسـاس آن را بايستى در مجلس رايش جستجو نمود. اين نانوانى ها در بسيارى از جِيزها ديده مى شدل يكى از آن در مورد اتحادها آنى



 صلح كنثد در عوض حالت جنغى بر عليه روسيه را براى خود در درست كردند.

 حقوق مسـاوى مانند ساير كشُورها فائل شوند نه أين كار راكردند و نه كار ديغر ور و در در


 دست نمى داد در آن وتت تصرف الزاس كار آسانى شـمرده مى شـد اما اين كـار را رايش در موقَع خود نتوانـــت انجام دهد. خخطائى را كه رايش در اين مورد مرتكب شـد از لغزش هائى بود كه هرگز هـلـت آلمان نمى توانست آن را فراموشُ كند.

آلن مى توانــتند خرد را حفظ كنند از دستنــان گرفتند. اگَر ڤبرهاى دنف فلاندر دهان بگشايد افرادى خحرن آلود سـر از قَر برداثــته و

مـلت آلمـان و رأيشت را دحكوم مىكننـد و خواهند گفت هزاران هزار جوان آلمانى در
 آرزوهأى خردد به آغوش مرگ بناه بردهاند.




:ـر حالّى كه يهوديان خيانتكار به وسيله جرايد و مطبوعات در اطراف جهان به
 *











 شكـــت را عملاً مى توانــــت فراهـم كند.


 مقاومـت كند.



 أين كار را أنجام دهد
به طودى كه شهرت داثـت قبل از جنگ مىگیتتند نيروى دريائى آلمان بسـيار قوى است و دشمن نمى تواند با آن مقاومت كند، به اين دعنى كه مواد تجهيزاتى الـى

 انگلستان نخراهد بود.



 سانتيمترى آلمان از تمام توبهاهى دورزن دشـين برترى داثـتـ، با اين حال جون


 سرعـت كشنى هانى جنگى را نداشتـت و نمى توانسـت تجهيزات زياد داشته باشـد در

 حملههادى دفاعى كارى از او سا ساخته نبود
 نداشتند و هجبور بودند از حملنهانى دائى دفاعى أستغاده كنتد.



 كشتنى هأى جديل آمادهتر بودند.








نداشت.
در حالى كه نبروى زمينى آلمان در بسيارى از جبههها قرا'ى خود را الز دست داده بود نبروى دريائى آلمان كه بنابه ادعاى مقامات بارلمان نتوانـــت تعادل خود را حفظ كند و شكـــت جبهههأى زمينى را جبران نمايد. آنَّه راكه ارتشُ آلمان در اين جنگگها براى خود مايه افتتخار مى دانسـت از لـحاظ






 سروصداهاى توخالى نمايندگان و كاركنان دولت فراهم كردنــ زيرا در دوران صـلع


مى گفتند كه هوالى آلمـان از هر جهت بر نيروى دشمن برنرى دارد.

 ندأئتند.

به طورى كه قبلا نيز اشثاره كرديم فرماندهى نبروى زمينى ثا جائى كه مـمكن بود
 ضعف اراده نمايندگان رايشـتاكى به قَدرى بود كه خواهـى نخراهـى ما را بـه سـوى شكست كــاند. لودندرف ( () كه در آن زمان در ستاد ارتشش كلنل بود مدتهانى زياد بر سر مسائل نظامى در برابر ضعف و بـى حالىى نمايندگان رايشـتاكى مقارمت نمود و بيشتر اوقات
 نبردى راكه اين افــر آغاز كرده بود به شنكــــت منجر گرديد نيمـه گناه آن به گردن
 امْراطور را دأشـت
البته اين گفتهها و نظريات نمى تواند به طور دربست مسـئولين جنگ را تبرئه كند
 فرض اين كه به قول خوددُنان از هيحگگونه فداكارى دريغ نكردند أما نتيجه كار آن ها

 مقام صدراعظمى باز مىكردند و دليلش آن بود كه بعد از جنگُ فرياد خيانتكاران از
 جدبد نائل آَمدند.
 آنها در سياسـت داخلى و خارجى اعمال خود را به مردم نشـان دادند.

آرى در جنين موارد حقايق نامطبيع از طرف قاطبه ملت به كلى آشكارگردردبد اما
 آنحهه را كه گذشته انكار میى كردند.














 روشن شدن آتش جنغ جها جهانى شد.






نداشت. اين تاكتيك و روشن باعث تأسف I.، = آن هم در موقعى كه جهان از يسيارى

جهات تحولات زيأد به خود ديله و آنجه راكه در حال حاضر در دست داشتننـ. از

به أين جهـت در اثر تغييراتى كه در تَن ما بو جود آملـه بود انـــان مععمولمى و حد وسط نمـى توانســت در مقابل آلن برنسىى كه به رسـم اهروز بر اسبـ سـولار اسـت و لباس اونيفورم بوشيلده آن احتتام و شـخصيـت را به دسـت بياورد.
 امروز ارزش و مقامى ندأشـت.


 غير از آن بود كه در سـابق و جود داشتـ.

 مى دانـــتـ.
 تحريكـ يا در او موثر باشـلـ به صورنت مسـخره جلوه مىكرد.


مثالًّ عادت امثراطور كه صبح زود از خحر ابِ برخيزد و لازم برد تأ مدتى از شـبـ به كار مشغول شود و يا اين كه مهـكن بود فالن غذا به مزاج وْ تامطبوع واقع شود و







وظايف اميراطورى خخود را انجام خوراهد داد．

 نقصان مى داد و آن عبارت از اين برد كه اين اعتماد متأسفانه در بين عده كثيرى از از افراد بو جود آمده بود كه ملت و دولت از هم جدا هـستند و هر كدام وظيفه جدا كاكانه

مثام فرماندهى امبراطور آلمان به نظر مردم يكـ مكـان مـقدس و شسباهـت بــ زبأرتگاه مذهبي داشـت و در اين اوانخر با وجودى كه افكار و عقايد هـاترياليستى رخنه كرده بود هنوز هم از روى ثلب به أَن إيمان داشتند．

## 击常常

 سخن بـوئيـم． آنتِه را كه بسيارى ار آلمانها در اثثو غنلت و عدم اراداده خود نمى تو انستند درك كنثد و بر خلاف آن كشّورهاى خارجى خوب مى دانـيتند اين بود كه ارتـّ آلمان بهتربن و تواناترين نيرو براى به دسـت آوردن آزادى ملت و تامين تـغذ يه كـودكان بهشَـمار مى آَمد．
اما بايد دانست كه به جز سازمانهاى دولتى و ارتـى يكـ عامل ديگـر وجـود
 اجتماعى ما مؤثر بود．
 و صفات و طرز رفتار كارمندان و افسـران دولت را مورد انتقاد قرار دهـنـد إـا ايسن مطلب مهمى نيست بسيارى از كثـنورها شـايد به مراتب از آنها آنا بدتر بودند．


 و وفادار و از جمله ملل زندهأى به شــمار مـى آمدند كـه بـه امــبراطـور و مــهن و

افتخارات گذشته خويش خنان برابر ساير ملل قابل مقايسه نبود.
كدام كثور از دنيا مانند آلمان داراىى وسائط نقليه مرتب مانند سازمان رامآآهن
 ملت را از اين طرف كوتاهكرد و به نام اين. كه مى انحواهنـد راه آهن آلمـان را ملى كنـند سرمايه ملى را به دصرف فعاليت هاى انقالِبى رسـاندند.


 وضع كاركنان دولت تغيبرى بدهل، اما بعل از انقلاب اين وضع كاملاُ تـغيير يـافته اسـت و به جاى اين كه وابـــتگان دولت لياقت و شـهامـت هـبـيستگى از خود نـــان

 يكى از مسائل مهم در سياسـت آلمـان مسئله شناسائى نثراد آلمان المـتـ و ايـن





 اين مطلبى اسـت كه بايد بدانيم.

## فصّل دهم

## ملل و نزءاو














زندگى مى كنتُ.










 دور نگاه دارند.











 نزّاد برتر يا قوىتر قرار ميدهـده.



 مىكنـد ثا جنس برتر جنس ضعيفت تر را نابود ساخته و از اين تركيب يكى نوع ممتاز بسازد.
نقـُ نزاد قوىتر اين إست كه ديگرى را در خود حل نمابد نه اين كه مانثــ او
 فقط نواد ضععيف اسـت كه از اين برخورد ناراحت شـده و آن را طَالمانه مى داند اما
 قانون در دنيا أجرا نشود ساير هوجودات ضـعيف نيز خود به خود هحكوم به فــا خواهند شـد.
 ديكر تبديل شود امما بحث بر سـر اين كه نزاد قرى تر كليه حالالت و اخحالوَ خود را در
 يكى روياه هميثشه روباه و يك غاز يكى غاز و يكى ببر تا وقتى زنـده اسـت يكـ بير وحشـى است.
اما هدفى كه بين يك گروه از انسـانهاى هم نزاء وجود دارد مربوط به أراده


 استت كه هوس خوردن و شكار كردن هوش ندأثتـه باشُد.


در هر حال طبيعت هميشـه ناظر و شاهد بى طرفـ اين نبردها است مبارزه برأى






خلاصـه إين نبرد يكى از شرائيلا مسـلم بيشُرفت زندگى او السـت



 ناتوانان به سرعتى جلو مى رفتند كه ديگران را زبر پا









خو夫 به سو تا آتجائى كه ما الز جريان تاريخ الطلاع دأريم نمونههاى بـسيار زبادى ازا اين قانون را به ما نشان ان داده انست.

 امريكاى شـمالى كه ملت آن از تعداد كثيرى نزاد



هحتلف لاتين با مردمان جنوبى مخلوط شـدهـاند.
 نرّادها را نتــان بدهـد
نزُاد زرمن خون بكـ نزاد باكا با باقى مانده و با نزاد ديگر آميزش نكرده در امريكا
 خواهد كرد.
 مى ماند.
اول ـ در حال امتزاج دو نزاد باعث فرو افتادگى نزاد برتر مى شـود.

 ملايدـت انجام خراهد شـد


 فاسـد و از رشـد آن جلوگِيرى كنيم. انسان وقتى بخخواهد با قانون طبيعى و غير قابل تغيير مخالفت كند مانند ايـن است كه خود را در برابر اصول اصلى در حالت تعارض و بر خر خورد ن نگاه دارد و و بـه همين جهت اسـت كه هركس برخلاف قأنون طبيعت رفتار كند خرابى و نابودى خود

را فراهم نموده اسـت
 بعضى خواهند گفت خير ايْن درست نيسـت انسان بايد به هر ترتيب شـده طبيعت را مقهور كند.
ميليونها نغر ايـن سـفـسطه غـلط و نـادرست يـهوديان را تـاييد مـيكنـند و بــه


 اگَ حقيقـت را بخخواهيم تا امروز انــان نتوانسته انست بر قوانين مسلم طبيعت غلبه كند با زحمات و كونـئى هاى خستگّى نايذير كارهائى إنجام داده اما نتوانسته

 موجوخى اسـت كه نمىتواند بر طبيعت مسلط شود، او فقط بكـ فـرد بـالطـلاعى استت، و بر طبت شناسائى اصـول و قرانين و اسرار طبيعت دى تواند آقاى دنيا شود

 طبيعت است كـه او را وأدار محىكند و در وافـع او در دسـت طـبيعت مـانند آلّت بیارأدها اســت.
اكَ انـــان نباشـد فكرى هم در جهان وجرد ندارد بنابراين فكر و اند يشه بكى از شـايط مسـلم زندگى انــان است. از آن گذنــنـه وجود قوانين طبيعت نـيز يكـى از شـرايطُ مسلم هستى انتسان است كه بايد از آن قوانين اسستفاده كند.


 انـــانى ارتباط دارند.
بنابرإين حفظ و نگاهدارى نزادها و انسانهائى كه با آن تماس دارند مربوطيه افكانى أست كه از روى عقل و منطنّ باشـدـ :هه طور مثال كسى كه آَرزو دارد در اين جهان فكر درد درستى را انتشـار دهد بايد تمام



 در حقيقت انديشه صلحجوئى و انـــانى تأ وقتى بجا و مـعقول استـ كـه بكـ

انسـان عالى و برتر دنيا را فتح كتد و خودش تنها رئيس. و فرمانله دنيا باشد.








 شايد همه آن مربوط به يكى نثراد برتر باشد، اگر وابستگان اين نترأد برتر از بين بروند
 به طور مثال اين كره خاكى هر اثرى در انسـان داتشته باشـد نتيجه اين تاثير و نموذ







 تمام تمدنهاى گذشته كه داراى شكوه و جالال بودند از بين رفتند براى اين كه
 سبب و علت تمام اين بدبختى ها فراموشـى اصـرل مسـلم طبيعت برد. آنهـا از ياد
 بدون وجود اين افراد به دست نمى آمد.

 ساختتن آَنها اسـتـ．




 نتيجهأى كه به دسـت آورده غير از بلدبختى و نكبـت و انواع بيمارى ها هجيزى نبوده
！اين بأستخى اسـت كه طبيعت به أو كى دهد．
انسسانى كه قانون طبيعت را الز ياد برده و بـ آن اهانت مى كند و و برنرى نزاد را بـ هيَّح تى شَمارد خحود را عملا از سعادتى كه بايد به او برسد محروم ميسازد و اين كار جلن ييتُرفت مسلم نزاد را كمى زير بار انواع افكار و انديتـهـهاى طافتـفرسا از بين مىدرود．

製畐类
！لبته كار بسيار مــُكلى اسـت كه بتوانيم بكُوييم كدام نثّاد يا كدام نرّادها در ابتدا پايه گَار تمدن انـــانى بوده و در حقيقت ترانستهاند آنجهَ راكه ما المروز در دسـت
 شايل جواب منغى به دسـت نيابلـ




 ：انعلمم جحـتن تردند．آلنها ابتدائى ترين مردمانى بودند كـه بـرأى بـار اول آتشى را










 اصول نزادها الى مختلف است است

 تمدن باستانى استـ



 تهيه معاش روزانه در اساس ايجاد تمدن وجود داني


 ربشُهاشن خشـك شـده تمدن او اوز بين خواهمد رفت.
 است كه به تدريج به صهورت أمروز در آمده است.

دلايل آثـكار آن اين الست كه بعـدها به طلر تلربيج جلو زفته است.
 رابطه داشته و خود را از آميزش با نثّاد پائين تر حفظ كرده است است

 رفتهرفته امتياز اولى را الز از دست دي دا داد
 گفت اين تملـن كه باقى مأنده نظير تملدن اوست زيرا كمكن السـت درگردش إيام يكـ




 بنابراين تصورى كه از اين پرسش برایى ما حاصل مى شـود به قرالر ذيل خواهـا

نثَاد آريا =ر روزهاى اول ملتهها را تحت اخختيار و نفوذ خود گرفت و آن وقت
 بوده آلنها را به كار واداشتند و از نبوغ و و استعلاد خحود به آنها نغوذ دان دادنل و تا جا جائى
 تمدنى جلديلـ به وجود آوردند.
 تمـدن أوليه خحودثـان دانشت.





بعد از گذشتن هزار سال يا بيشتر آخرين آثار و نـــانههانى اقوام اولبه در وجود كسانى باقى ماند كه از حيث رنگگ پوسـت بدن سفيدتر بودند و از اين جهت بود كـه از از
 بااستعلدادتر بودند.
البته اين تغيير و نَحول با سرعت تمام انجام نمىگريثت زيرا معلوم بود كه ملت

 داشتند و از لحاظ اخلاق و عواطف انسـانى شبيه آنها بودند اما هـر هـا مىگذشت اين اخلاق و عادات تغيبر يافت زبرا بازماندگان آنهـا بـا إقوام ديگـر وصلت كرده بودند و پس از سالههاى متمادى غير از آن بودند كه در روزهاى إول
خود را نــان داده بودنــ.

اكَر اين طور واقع مى شـد كه نسـل هاى بعدى نسـبـت بـه الرـابان خــود وفـادار
 اخلاقى در بين ما به ظهور نمى رسيد اما اين طور نشـد و و به طورى كه مى داتيم در اثر هعائرتها و وصلتها با اقوام ديگر خود را فاسلد و موجبات انحطاط خويش و و بازماندگان خود را فراهم ساختيند.








 است كسأثى كه در زندگى عادى دالرالى كو چكترين نبوغ و استعدأد نبوده جسـارت و

شهاهت فوقالعاده لز خو نشان نـان دادند.
اكُر اين آزمايش فراهم نمى شــد هرگز نمى توانـــتند بدانند در بين اين افراد كدام


 جاى خود حركت كند.



 او به وجود آمله بلكه جرقه المتعداد در زوز تولد در او وجود دو دائسته زيرا الستعداد




 مى كند يعنى پيسشرفت يكى ملت با استهداد نتيجه اعمهالى الست كه از آنها سا سرزدده زيرا ساير هلت ها كه هاثلـ اين خصورصيات هسـتند نمى توانند اين نبوغ و امستعداد را بشـناسند. همان طوركه در مورد يكـ فرد تنها وسائلى لازم است كها او بتوالند ارزش خورد را
 بيايل نا آن ملت بتواند نبوغ خود را ظاهر ساهر سازد.
 آثشكار شُـده انست.



 يِيشرفت هلايايت نمودند.









 كار استغاده نمودند.







 اطاعت كنتد.




امروز طرفدأران برقّارى تساوى بيش گرفتهانـ.



خيالنها هميشـه أنسان را از راه حقيقت دور كرده است.
شايد اين برحسـب اتفاقَ نبودكه تمدن اوليه بشر در جائى بـه وج

 مىكردند. از ابتدا راهى كه نزاد آريا مى بايــــت دنبال كند كاملا مشـخصر و آشكار بود. در
 رهبرى آنها همه شروع به فعاليت نمودنـلـ



 هر جهه زيردستان جلوتر رفتند برطبق قانون طبيعى به اربابان خود بيشـتر نزديك شــهه و فاصلهأى كه بين اين دو دسته قرار دانُست از بين رفت.




 دسـت داده بودند به شكل آنها در آمـدند.
 كند اما كمكم فـــاد در او راه يافت و اين نمـدن درخششان به دست فراموشُـى مسبرده
 به سازمانهاى لرزان امروزى داد.




 كو جكترين وزش باد مى تواند آلن را نابوت سازد.
 به سوى خوبى يا بدى مى كششاند.

 بشُريت كمتر نظير آن پيلا شــــه است.


آن در طريقه و روش عمل كردن آن استِ.


 به فكرشان نمى رسيلد كه جيزى براى فردا نگاه دارند اين حالت يكـ حيوان معمولْى
 دناع او فقط براى حفظ جان خودش استـ.
 تشكيل خانه و خانواده نخواهل بود و حتى به فكر تهيه مقدمات ابتدائى خانى خانواده




 غذاى كودكان با يكد يگر همكارى هى كـنـند.




 بنابراين هر جه انـــانها برإى به دسـت آوردن هنافع بيـتـر فعاليت كنتـد قابلبـت آنها برالى فعاليت بيشّتر گـسترده هى شود

 جِيزى كنه باعث عظمت و فلرت نزاد آريا شـد فقط غرايز معتوى نـبوده بـلكه

 بكتـتـد و از اين راه سازمان وسبيع ترى إيجاد نمايتد.

 حاضر بودند بي مضايقه جانٍ خود را در إين راه نثار كنند.








مردم نثاركرد بعدها بهره خرد را الز اين فدا كارى خوا خلهد گرفت.



 فعاليت انـسان حالت خحودخخواهى پديدار مى شود و اگر دنيا گرفتار دزدى و فَّل و و
 جلب نمى كند.
اين صنعت عالى و ممتاز كه شخص بايلد منافع ديگران و سازندگى إجتماع را بر منافع خود معَدم دارد اساس سازمان و اولبن شُرط تملـن حقيقى انسـانى استى.
 انگشـت شُماراند كه از طرف مردم موزة استقبال وافع شده و برإى آيـندگان خـود سرحـتـده فياض خوشبختى خواهند بود

 دوش بى كـشند و بیريز مى شـوند.







باشلد.
اكنون به بحث اسـاسى خود بِردازنـم:




 نشـدهأند دنافُ اجتمـاع لا بر هنافع خويش هقدم بشهـارند. از طرف ديگر هيِ ملتى در دنياً ياثت تمىى تَود كه در دوران هزاران سال تاريخ مانتن يهود يان كمتر تغيبر يافته

باشد.
بالاخخره كدام ملتى مانند يهود در انقابات و حوادث جـهـان بـا هــل مــختلف مخلوط شدهانـد و با اين حال بعد ازگَذتـت سالْهاى متدادى مانند روز اول باقى ماندهاند.


 صفت تازه آنها نيست بلكه از روزى كه به وجود آملدهانـ به همين حال بودهانـ از طرف் ديگر غرائز هوش و اسستعداد آنان در طول تاريخ ونسيع تر شــده، با وصف اين

 گرفتّهاند.
هرش و استعدلاد انسان طورى اسـت كه بايستى در الثر تماس باعوامل خحارج
 كذ شتيه در اختيارش كذاشنته تكيه كند.

 مستقيم در أفراد أنسانى اثر بگذلرارد.
 هوش و استعداد خود را براى فرا گرفتن چیيزهائى كه از مظاهر نمـلن انو او را الحاطه
 مى تواند صـدتزصـد از جزئيات اين تمدن الستفاده نمايـد



 بائين ترى ترار مىگيرد شايد افلاطون و ارسطوى باستانى در زمان مـا يكـ عـاملـ مبتدى بانشند.





 شَخصى در نزد يهودديان قوى تر از ساير ملل أست و بد يهـى اسـت هلتى كه وأبسته به
 شـخصى كارى ديگُر داشتـه باتـــد.

 خردش زندكى مىكند و احسساس ملى كه در آنان ديلده ثــود يكى از عادات مرد مردمان


















 برسيانتد.



 به اين جهـيت اكتر بر فرض دولت يهرد بـخواهد زمينى را توسعه دهل قطعه زمين

 او مفهرمي معتبر نخخاهد داشـتـت


 كه يهود امروز از تمدن دارا مى باششد تمدنى اسـت كه از ديگران اخـذ كرده و آن را به

طور كلى خرابب و به صورت يكى تمدن خخود سعاختّه يهودى درآورده امست. براى اينن كه بدانيم تمدن يهود در مقابل نمدنها

 امست بستگى و شبباهت ندأرد.






 مقلدى دانسـت كه هر جيز را الز ديگران مى گيرند برأى اين كه استفاده كنثد. آنهـا


 بدهد كه هر خلق كردن آن دستى داشتهاند.



 آتاده استت.

 بسته الست كه ملتى است كه بايد در بين سأير ملل زندگى كند. تثـكـيل يكى دولت


فكر و اند يشه نمى تواند دولت خود را حفظ نمايد.
زندگى جادرنشينى و خانه به دوشتى از مزاياى أخلاقى آنهاست و با با همين طرز







 باشتند.
بايد اين موضوع رأ به خاطر داشته باشـيد از همان زمانى كه فاره آمريكا به روى
 حادرنـــينى توانستند زندگى خودد را با زحمـت زياد در اين سرزمبن اداره كتند.
 خود را زراعت نمايند وـ در برابر بومى ها بيا خيزند و فعاليت ها والى آذها بود كه بعدها




 مىكتد تا زندگى او تامين شـود و اين كارىى بود كه سال ها و قرنها انـا اقوام مـختلف جهان با همكارى يكديگِر ادامه دادند.






 عادت از ساليان دراز براى آنها جزء فضائل فطرى آنان قرارگرفت و و يهودى واقیى


 برعكس در جائى كه مانده همانجا مى جحسبد به طورى كه فقط با اعمال زور مـمكن است آنها را از آنجا جدا سانحت و فقط وقتى زور و جبر به ميان بيايد برانى حفظ جان خويش از آنجاكو انـ مىكنـند.
 كشُورهاى مختلف و در آغوش ملتههاى گونا گون گذرانده و دولت هاى خرد را را در



 مى آمدند.

 يهود ملت ممتازى است كه با حيله و تزوير مى نواند در هر جا كه باشلد خود مورت بكـ فرد مفيد در آورد.

ناحبه متغير همه وقت خود را به شـكل تازهأى نشـان بلدهل.


خود را مانند يكى گروه مذهبى جلوه بدهد.


 هـمراه با حيروزى خوراهدل سُـد
 كثشورماى هختلف به طور جدى آنّها را به صورت آلدانى و انگليسى يا اسبيانيائى مى شتاستد در حالى كه أيمان و عقيده مذهيى آنها با با مردم آَن كثـور متفاوت آست و عجيب در اين المـت كه روسا و فرماندهان هركشـور اين ادعا را الز آتان باور مى كنـند و آلنها را يكـ نرد آلمانى يا انگليسى يا ايتالُيائى مى دانثلـ. يهو ديان در هر هر كيشورى كه بودند داراى امتياز مخصرص نزاد خودشان بـودهأنـد آنهــا هـرگّز نـــبـت بـهـ يكـ مذـهب مخصـوص ايمان و عقيدهاى نداشتند و در هر هر موفع كه وضع ايحجاب مى وركرد يا مورد سوءظن قرار مىگرفتند دست از مذهب و عقيده ختود كثيلده و به صورت جيـروان مذ هب آن كشُور در مى آمدند زبرا به عقيده آنانْ مذهب و عقيده برإى تامين
 و ايمانى كه مقتضى باشتد در آيند. مذهب براى آنها بازيعجهاى المـت كه مسىتوإنـند مـانند مـاير جـيزها آن را از ديغران بدزدند.


 را نگاه دارد به ابن معنى كه بر اصل يكى قانون كلى يهودى مى توانـلد در موقع مقتضى و جائى كه خطر او را تهديد مىكند ظامراً مذهـب ديگر داشته باشـد امـا نـبا نـيـد بـا بـا




به آنها مى آموزند كه زندگى انسمان در اين جهان ابــت و بايد براى تامين ايـن
 يك مسـيحى فرق دأرد. مسيحيان عانصب مذهب آنها بودهانل بنابراين روح آتان در

جهان ديگر با روح يهودى تماس نحْواهد دأتــتـ.
 مسيحيان بدون اين كه متو جه اين مسائل باثشُند در حالى كه يهودى ديگُران را بيگانه
 استفاده ندايند. يهوديان مىگُوْند ما يك نراد محخصوص نيستيم ولى در مقابل جهان يكـ كُوه

مخصـوص مذهبى هـــتيـم. اين هـم دروغ اسـت زيرا أكركروه محخصوص مذهبى بودند لازم بود كه اجتماعى جداگانه داشتك باثـنـ. و چچون اجتمأع و دولت جداگانه ندارند اين دروغ را بدان جهت میگويند كه بتوانتد از مزايات ساير ملل استفاده نمايند.

 مى زنند فكر آنها در باطن به زبان يهودى اسـت و اگر شعر آلمانتى مى خوانند اين شعر را در قلب خود به زبان يهودى ترجمـه و تفسير مىكنتد.





اين يكى از دستورات فلاهدفه صهيوتيــتـ اسـت:
 ندارد ولى اصل, مسلملم اين است كه اصالـت خورد را حغظ كنتد.

 كه خلاف آن را ثابت كند و در ضمدن دلائل خود مى خـويد．
 يهود اصيل و وابسته به يكى حقيتت كلى اسـتـ．









براى جهان خحراهـد داشــت ．
米㫧类
برای شـناختن يهود بهترين روش دنبال كردن راهى است كـهـ يـهود بان در بــين
 چجون بيشرهت و گـسترش او در تمام دورهها يكى بوده و از نظر اين كا كه ملتههائى
 موضوع را در فصل جداكگانهاى تجزبه و تحليل نمائيم اولين كروه








家架需
اول：به محض أين كه أبتدائى ترين سازمانها به وجود آمد قوم يـهود بـه طـور ناگهانى خود را در ميان اين سازمان مشـاهده كرد، او بنام بازرگان وارد اين سرزمين


 نداشـت و به سبب اين كه در آن زمان زبان آن ملت را نمىى دانستند لازم بود براى فروش كالاى خود زبان آن هلت و اخحلاق و آداب آنان را ياد بگيرند و جون يهو ان

 برحسب ظاهر به أين ملـت نـتــان بد هنـــ دوم：رفته رفته در زندگى اقتصادى تغييرات بزرگ داده شـد و آن ها وا وانسطه همـ
 سالْ وسعـت يافت و كار به جائى رسيد كه با مهارت خـود در در بسـيارى از جانها بر نزاد آربا برترى يِافتند． به طورى كه وضـ بازرگانى به جائى رسيد كه نزديكـ بود در انحصار يهرديان قرار
گِيرد.

ابتدا بناى ثول تُرض دادن راكذاشتند، و بهرههاى اين ثول در ميزان بـالا بـود الصولا يهوديان بودندكه از ابتدا هسسئله نزول دادن يول را در كثـورها رايج كردند．
 آغوش باز از اين اقدام استقبال نمودند زبرا برحسب ظاهر براى آنان فايدهأى زباد

داثـت．

 هول رسيدگى مىكردند بعلـها با نهايت بيرحمى اين مسئله را وسسعت دادند．




 زمين خوارانیى گــتاخ درآمدنـنـ

 اداهه يافت بين مالكى و مستاجر زمين نفرت و رقابـت ثــــيلـى به وجود آورد.
 بودنل كه طاقت از دسـت رقتت و هـه بر عليه آنها قِيام كردند.






 بيگانه در كثورشان تا جیه اندازه خطرناكـ بوده است است ينجمب: با وجود اين يهود قبافه حقيقى خود را نشان داد، دولت ها را با با تملق هاى زنتده خويش تحت تصرف و نفوذ خويش درآورد. هولهايش را به كار انداخت ون وبا


 قديم خويش را الز سر بغيرد. قانتونى وجود نداشت كه بتواند جلو تجاوزات او را بگيرد وكسـى حاضر نشد كه


 المور بازرگّانى او خارج سـاخته و مطابت قانون برأى اين كار مـجازازاتهـائى تعيبين نمودند.
 كتورها بيشتر جا مى گیرفتـ.


 روى نزول كشيده مى شُد و آنذها دو حقيقت مانتند زالوها


 مىمكيدند.

 إين اشَخاص در حقيقتت مانند بلاى آسمانى بو دند كه بر سر ملت بيجاره فرود














 نهادند، و زندگيشـان درگروه يهوديان قرار گرنت.


 ساختن رهبران آلمان برنامه هائى ترتيب مى دادند
 بالاتر برود.
برايى إين كه بتوائد در تمام شـئون اجتماعى راه بافته و در هده جا نفوذ كند لازم


بازى جد يد لذت مى برد.


 , را غبر از آنجَه كه هـستند نـــان بدهند.


 مسيحى از نظر قانون الثـكال و مانعى وجود ندارد.



 مى كثشانند.




 حالل حاضر آلمانى تمام عـيار شَدـده بود.
 مورد عمل قرالز گرفت.







 ترتيب اصالت خخود رالز دست نداءه استـ.

 انخالاق و صفات نطرى اؤ به همان ترنيب كه هست بانى






 و أمبراطوران در حالت افول و تزلزل استى.


 باثــد نمى تواند با وجود اين تسلط از قدرت خحود أستڤاده نمايـد.




تسلط خود استفاده نمرده حاكم مطلتّ شوند.
 حكرمـت نفوذ يافتند به صورتت افراد عادى مى نوانستند در بين ملت آلمان ظاهر

به طـر مسلم يهود مانند سابن مى تواند خود را دا در بين هـاحب قـد



 استثماركريه و جحگونه ملت در اثر طول زمان اين قوم ستمكار را شناخته و و نسـبـت به




آرى اين كار بسيار پر مششتْى براىى آلنها بود كه با وجرد اين شـرايط بتوانتد خود را

$$
\begin{aligned}
& \text { البته كار بسـيار مشكلى بود. }
\end{aligned}
$$


 يكى گروه نبكوكار و خدمتگزار بـــريت درآّوردند.
 هقد س را فراموش كرد كه به او گفته بود دسـت حـب نو نبايد بداند كه دسـت راسـت





 كارها راعوض مىكند كه همه تصور مىكنند دريارهاش الشتباه كردهاند و مردمانى احمتن وارونه جلوه مى دهند كه براى آنان متاثر شـلـه و اعتماد مـى

 مهارت اين نقَش جلديد را بازى مىكرد كه كــى نمى توانست ترديد كند.
 اسـت، يكى نيكوكار انـــان دوست، جـه تغيبرات بزرگّى
 باعت تعجب همه شـله بود زيرا يهود كسـى نبود كه بتواند انـــاندوسـت باشيـد امـا برخلاف اننظار اكنون به صورت يكى انـــان دوسـت در آمله و كار به جائى رسيده
 عمل مـى آيد كه در مورد سايرين نشـده بود.












 در همـه حالل مى توانـــت تمام كارهاى ملى را كنترل كند.






 قراماسون قَار داشت بلون اين كه خودشَان احساس كنتد در اختيار او بودند.


 يهزد ديان مى دانستند كه تـــلط بر اين طبغه روشن فكر از مر جيز براى آنها لازمتر




ولى سازندگان كالاها و كارخانجات دستكشـس سازى و نسـاجحى يـا امثاله آن حاضهر


 پيشرفت مقاصـد يهورد اضافه كتنل. از اين جهـت يهود تمام فعاليت و مهيارت نحود را براى نثو ذ در مطبرعات بـه كار



 عمومى را در دسـت گرغّته برد.
 كارى بودنل تمحجيل ندـايلـ.

 ولى در باطلن با هرگونه يـشـرفت و روشن فكرى مردم عــأوت داشتـ. أو دشـمن حةیقى و سرسخخـت تمـلن بيد تـمام دروسـى را كـه در مـــرسـه يـاد





 يهوددى را الز هرگونه آلودگى هحفرّ
 مكىثثـانـــت با دختر يهودى وصلتـ كند و مدحصول اين ازدواج هجبزى بود كه يهود





 تفاوت داشته ياشتد و اطرافيان اححمت هم اين سـختان را الز او باور مى كردتد. .



بود.
أمروز هم سعمول الست كه در جرايد مختلف سعى مىكتنا يهود را ماتند يك










موجبات سقوط آّن در سال هاى بعد فراهم شد.




 زندگى مسنقلى دائتهـ باشــد.
 آنها جهتم هولناكى برت و در واقع زندگى اوو به طُورى بود كه هر حال زنده بودن مانند مرده مى ماندند.














 اين مسئله مدتهايى زباد بين ملت و دولت مطرح بدد، تودههاى جـديدى از

نبرد من


 آنتحه كه كارگران كارخانجات صنعتى داشتند قابل مثايسـه نيود.



 عمــ, تـمى شد.


 نظل وحششتناك بود.
اول أين كه به صححت و سلامتى كارگران صدمه زد و ايـمـان و عفيده را به حد اعلا
متزلزل ساختى.
 كارفرمايان اضافه گرديل.
در ييلاق و مزارع كــاوززى مسئله اججتماعىى ابلداً مططرح نبود زيرا ارباب و نوكر


داده شـد.

 كارفريـايان خود احسـاس نغرت نمودند.




 طبفات به شمـار بياورد و يا اين كه اخختلاف شـديد بين اين طبنه و ديگران گـودال
جديدى راً به وجود خواهد آورد؟

بكى مسئله حتمى است و آن جنين أست كه اين طبقه جـيد عـد عوامل نامسـاعدى

 هنوز سالم بردند و در ائر سموم تملدن مسموم نشـده بود او هميشنه سالم و باقفر رت

 جريان طبيعى پيخ برود يهود طليعه جديدى در برابر خويش مشاهلده كرد در حالنى
 قربانيان جديد نزديك ساخت و در نبردى كه آنها با خودثشان داشتند رياست و رهبرى آنها را به عهلـه گرفت




 غير از خراب كارى نظرى ندارند و معهذا آنَحه نبايد بشـود وافع شـل






 به دست بياورت.
 زحمت بكشَد و بدون اين كه ختيزى بداند در خدمت يكى قدرت خيانتكارى است كه به فكر خود و براى خودش مبارزه مى وكند.
 كردهاند به نفع ديگرى است در آن واخحد بر عـليه سـرمايهدار بـين المـللى فـرياد
 سياست بنابه ميل او بايد خراب شود تا بورس بينالملل بتواند از روى جنازه آن عبرد كند.
أين بود برنامهالى كه يهود تهيه كرده بود
خود را به كارگر نزديك مى يكند و با حيله و تزوير ظاهرسازى مى كـكند كه درباره

 تحت مطالعه قرار دهد و در قلبهابئــان اين موضوع را تعريف مى كند كه بايستى كوشش كنند تا شـرابط زندگى خر خرد را تنِيبر بدهند.
 آن را طورى تحريك مىكند كه كارگر بر عليه كسانى كه زندگى راحتى دأرند هتنفر
 افكار ماركسيـستى نهنته اسـت





 عنوان كنند.



 انسانى داد.









 يهودى هايانيان میايذ يرفت.
نبردى كه فراماساسون در اجتماعاعات روشن فكر برايى از با درانداخختن اراده و حفظ منافع ملى به كار انداختنه بود.






نبرد سن
يا از آن صرف نظر كردهاند متزلزل و نابود نــازد.




مقِاومهـت نمايـل ،
 دولت و نزد كارمندان عالىى رنبه كتور همـكاران بسيبار جلدى זيدط كنط.
 فلــفه و روش عمـل اين مردمان خبانتكار به شمـار میى آيد.



 حلقه اسـارت خحود را بر گردن ملـتها استوالر سـازند، يهود تلسفه وسيعِ بين المللـى خود را در دو قـــمت انتشار مى دهد ولىى هر دو قسمـت آن به طور متقابل براى خود
 جنبش سنديكائى. جنبـُ سند يكاتُى يكى نوع تحرك و جنبشى امست كه مربوط بـه تجهيزات كارگرى
 حفظ مو جوديت خويــُ تيروز شَوند. خواسته هاى كارگر شــامل مسـائلى اسـت كه بايد وضه زندگى او از لحاظظ مسكن و و

 عهده مى گيرد. و به ايت ترتيب كمكم در رأسى جنبشت هاى كارگرى قرار گرفنه و عاقبت كارهایى






 هارد به اين ترتيب كه جنبشُ كارگر مى تواند تودههاى نـــرده را بـراى شــركت در سازمانهانى سياسى رهبرى كند.



 افكار سياسىى خود قرار مى دهند.
 سند يكا و سياسى كارش انتثنار و نفوذ افكار شـورث طلبى الست و از طبقات بسيار پائين كه استدلال درست ندارند إستفاده مىكند.

 و مطابت ميل و خواسته ها يشان حرفـ مى زند. اين بهترين راهى است كه مىتوان نودههاى طبفه پٍائين را در اختيار خود قرار
 حركت داده و براى خراب كردن اساس و بنيان اقتصـادى آماده سازند. ابتدا كوشـش مىكنتد كه آنها را بر عليه افقراد روشنفكر كه حاضر به تـــليـم در
 وَصد تصرفت دولت را دارند و وجود آنان برانى ملت مضر است ولى ســنديكا تـا

جائى كه ممكن اسـت جلمو اين تحريكات را مىگيرد.








 بيروز شونل.
 به فدرى نيرومند است كه زياد نعجبـآور نيست كه در بين مـلـت خـود مشــاهده
 جهالت و نادانى فوقالعاده توده مردم در برابر يهوديان، نقصان هوش و و ذ ذاوت
 و دروغهاى اين گروه خطرناك شـون وند

 مى جذ يرنـــ
 با مطبوعات يهودى خـوددارى نمايند به كار خود مشـغولند و در بـرابـر حـمـلات
 براى طبقه بالاتر مى گــــتـانـند.
 است مانند منظرهأى ثر از كابوس, سراياى اشخاص را فرا مى گيرد.

## YIT

نبرد من
در برابر اين دشمن وحشتناك مى لرزند ولى در هر حالل جنگال خود را به سوى قربانيان خويش دراز كرده اسـت

 شئون أجتماعى و سبـاسىى راه يافته اسـتـ.


 يك بار ديگر با اين قبافه حق به جانب مردمان آلمان را فريب مى دهند زين زيرا آنها
 دولت صهيونى فلسططنى ايجاد نمايثنل و اين آخرين و عالْى ترين آرزوهـا است ولى در نفس امر شـايد حقيقت غير از اين باشـد به اين معنى كه آنها دها در نظر




 مردمانى جهت تأمين آتيه خريش تر تربيت نمابند.









و دختران را فاسلد مى سـازد، از وازگكون ساختن دهحدوديتهائى كه بين او و ديگران قرأر گرفته بهَ نفع خويـُ بهرهيردارى مىكنلد.

 آنان رباسـت كردهند از لحاظ جـسمى و معنوى فاسلد سازنـ.
 افكار كثيف خويـُ آنان را آلكوده مى مـازند.


 دانسته اسـت كه در سازمانهاى ماركـسيــت مى توانل أسلحها الى را كه در جـستجوى آن بوده به دست بياورد زير! با إين اسبلحه مخوف إسـت كه توده ملت را در جنگ خود گرفته و با ايعجاد حكومـت ديكتاتورى آنان را بـه اطلاعت خخويش وا مـى دارد و سـعى مىكنل با به وجود آوردن انقلابِ دو طرفه اقتصهادى و سياسى بـه مـفصود برسد.


 را در ميدانهاى جنگگ به حركت در مى آورد.

 معلوم امـت وقتى كه دولت از نظر مالى در فشـار بى يولى واقع شـلـ بيشـروى افكار انفلابى به سرعت انجام خو اعد گرفت.

 داده و اعتماد ملت را از ذولت سلـبـ و تاريخ سياسى كــور را لكهدار و كليه عوامل







 به كنار مى







 ساختند.
اما نتيجه إين انملاب فقط از دست رفتن آزادى ملتهائى رنج كثشيده نبود بلكه







 عبارت از آن بود كه ها از طرف اين دشمن. كه ساله ها ما را نحت فـشـار قرار دار داده بود شـكست خورده و خر اين مدت آلنها با جپان مهارتى فلرت و و استعلاد سياسى و اقتصـادى را الز ما گُرفتند كه ديگر توأنائى معاومت نداشَتبـم و اگكر جه در ظاهر زنده
 گرفتّه بردند.
 تمُايد تنها وسيله ترقى راكه اين ملت در اختبار داشـت از دستش گرفت. اين قانون طبيعى اسـت ملتى كه خود را به ديگرى تسليم كند و يا الختيار بدهـهد كه
 آيندگان خويش مرتكـب شده و كار به جائى مىدسد كه يكـ ملت فوىتر آنـان را
 داشـت زبرا برخلاف قانون طبيعت رفتار كرده است وقتى يكى مـلت بـا اخحـالاق و

 سياسى كه خودشى باعث آن شـده شـكايت نمـابد.


 و استعــاد انــانى را تقويت مىكنـد و هر نوع اسـارت باعـث به وجود آمدن نيروئى


 اگر اين مسئله را با ساير مسـائل زندگى مو اجه قرأر دهند خحواهند ديا ايلد اين دلائل
 مختلف دحلود اسـت يعنى مسـئله نگاهـلأرى نـراد يــا از دسـت دادن اصـالت از

هسـائلى است كه نا جهان باقى اسـت در بين هر ملت فعاليت مـــتـيبم دارد.




 كنثن.

## فصل يازدهم

## اولين طليعه كارگر ناسيونال سوسيـاليست



 حزنب سياسى واشرح بلهم زيرا اين هطلبى إست كه در موقع خود بابستى تجزيه و تحليل شود.
























 آن هجاهدت نــايد．

## 半米米

لز نظر مسياسىى وضهع ملت أكمأن در ابتدأى داه إوت 1910 به قَرار ذيل بو＇د：






خرد نزيـــ بِيـروزى مى دادند.













 هعصصـو دخود بـرمــنـلـ.






نتوانستند آزادى خود را حفظ نما يند بلان جههت بود كه الرادهاش رالز دست دالد و تحـت هيمِ عنوان نمى توانست آزادى خود را حفظ تمايلـ. بهترين وسيله براى شـكــت يكى ملت ناتوان ساختتن انرزیى و اراراده معنوى استـ.


الو فاقلـ الراده لازم براى دفاع ملت خودشث بود.


 مىى كنيـــ



دروغ خِيزى نِيـت.

اگر من بودم به دسـت راسـت ها مى گفتم شَمـا اشتباه مى كنيد شايل تحودتان بهتر از




 كفت با جه تـدبير مى توان يكى ملت را الز لحاظ اراده تا جائى بالا برد كه بــو انـنـن اسلحه به دستص بگيرند.
 هزَاران راه برایى به دسـت آوردن اسلحه خحلق كند شـما مى توانيل ده ڤبضضه هنـت تير



مسئله تجديد حيات و ايجاد نيروى سـياسى ملت ها مربوط بـه ايـن اسـت كـه



السـت










 بلكه جيزى كه ضرورت دارد اين إست كه بايل توده ملـت راكه اكتون به صردت هنت جوثي درآمده ملى ساختى.




 سـياست داخخلى و خارجى جلو اين جنبش ها را بگـيرند و حـتى اگـر مـانـند دوره
 درهم خواهد شـكستـ. اما در مورد توده ملـت ما كه انتر ناسبيوناليسـم را بــنيرفته يـا آنههـا را بــه آنذجـا

كشاندعاند وضـع به شـكل, ديتر انست.



 سأبق دربانزه أرتشـ. آلمان رفتارك كردند.
 هر گِزنه سياست خارجى جلموگيرى خواهندن نمود.








 انجام شده برد. در اين شرايط تجديد حيات سيانسى آلمان در دأخل كتـور مربوط بـ تصميم فاطمى است كه ملت بايد بغيرد.


 از كشـور اخراو اج نمايلد.



تقريباً در حال اسـارت بگخذرانند．


 امكانبذير نخواهد بوريود．






类兼米


 بايد بيشروي كنبم．







وقتى كه ماكرد هم جمى مى شـد يم جمعيتـ ما شـكل يكى حزب رسمى و واقعى



 ناراحت و خشـــهعين مى سانحت.
با أين حال حزب ها غير از نام جيزى نداشثت و هر وقت رفقا دور هـم جـمـع مى شدند با تعداد قليل خود مى خحواستيا






 ندأُـت.






 سعى مىكرديم كه جلسهdأى داشتشه باشيم، كـهانى كه قرار بود در در حزبـ ما ما دعوت شوند، نامههائى برایى احضار آنها با مأشين يا با دست نوشته مى شد و ر خرددمان
 جگگونه با الثـخاص تماس بگیيرد.

يـيثرفت ما خبلى سريع نبود.








 جلــه را العلام نمائيم. اين بار بِيروزى ما فطعى شَده بود







 گـستاخانها جلوه كرد.

 شناخت.

## 1. Holbarauhaus Keller

در آن شب به هن بيست عقيثه وقت سدخنرانى داده بودند با اين حال كن بيش از سى دقيقه حرف زدم. مسئله مهمى كه مرا تحت تأتثبر قرار داد اين بود كه دانستم مى توانم حرف بزنـم و ابن. مطلبى بود كه تا آن روز نمى دانستم و در جلــــه هانى بعد براى من اطممينان حاصـل شـد كه اگر به من يكى ساعت هـم ههلتت بدهنـد مى توأتم




 ترتيب قدرت مالى ما رفتهرفته تقويت يافت.
 كرده بودم به اين معنى كه در دوران خدمت وظيفه با بسـيارى از جوانان با حرارت آثتُنا شده بوتم و در اين وقت توانستم عدهالى از آنان وا به جمعيت خود بمان داخل
 و ماهر بودند و عغيده دالشتند اگر انسـان بخواهد كارى را انجام دهد با با كمى الراده و
 اولين رئيس ما آقاى هارر روزنامه نويس بود و در اين قــــت اطلاعات وسيمى

اما براى يكـ رئيس جمعيت دانستن فن سخنرانـى از خـروربات أول شــرده مى شد در حالى كه اين رئيس جلسـه نمى توانـــت در معابل جمعيـت حرف بزند و وبه



## 1. Declore






 دست از جان شـسته و بتوانند شاهين وار طعمـه خحود را تصرف نما يتد.







 وابستیگى به يكـ جِنين جمعيت هائى مى شـدند در فاصلهأى كوتاه متفرق و نـابود شـده بودند.
با أين ترتيب كمتر افرأدى يافت مىشـد كه حنين شجاعتى از خود نشـان بلـهد،




 در كمين موش باشنـل بلدون مهلت اين جمعيت را متفرق تى ساختيند و معلوم بود كه نام حزب كاركر آلمـان تو جه آنان را جلب مسىكرد و اجـازه نـــى دادنـــد كـه جــنـن
 آنها براى برهم زدن يا لااقل ضـعيف كردن اين جـدعيتها تـاكــيكـ ديگـرى داشتند به اين معنى كه نمى خحواستـد به طور آثـكار با ملت روبـه رو شـوند زيـرا ممكن بود در يكى از مبارزهها شكـــت بخورند از اين جهـت تصميم گرفتند كه در

 نقاط مختلف شـهر به منظور برهم زدن افكار مردم تثتكيل شده بود. يكى از آنها جمعيث أكتبر 1919 بود كه در ناحيه أبريلراكلر تشكيل اين جمعيت درباره علت شكـــت برست كيوسكـ و مقراتى كه دركنگره ورساءى وضـع شُـده بود مذاكره مى كردنـد




تعداد حضـار در اين جلسهه بيـُ از يكصد و سمى نفر بود و به هحض اين كه چچند
 و مزاحمين را ااخراج كردند.

 قابل ملاحظهأى به دمـت آوردم.


 نشدثن.
اعضاى جلمسه اميد بيروزى را از دسـت دادند نيرا افراد بدبين معتقد بودند كه





 را به سر منزل مغصهود خواهند رساند.




- •




 حزب ناميد البته اين قبيل حرفنار در در مبارزات سياسى نبايد طرف ترجه قوار گيرد






 انديشـهـهاش را بزرگ كننـد.
 همكارى بلند مىكردند.

جمعبت كو یِكَ ما مى توانسـت با سرعتى بيشـتر جلو برود اما جه بايد كرد كه
 كسانى است كه أراده به خرج مى دهند.
 تازه به مصرف رنـاند و در بايان اين مدت نتواند به مغصـود برسـد يا لااقـل جــلو پيـّ

 سياسىى به عنوان ي> عضو ساده همـكارى كنند و در حالى كه خودشان مى داننـد



نخواهد داششت.

 كه ناقع بأشد مهكن المت مضر هـم وأتع شـود.

 مىكنند اما در حفيقت از افراد بز دل و بیى دصرفـاند

 نشُوند نمى توانتند كارى صـورت بدهند و به محض اين كه گروهى از كمونيسـت را


 قبيل افراد ايمانى نخواهند داشت. من اين انفراد بزدل و منفى باف را خوب شـناختهام و همييشه ظلاهرسازى آنـان

هورد نفرت من بوده أسـت.

 حساب مىيآوردند.

 مى ماتند.
 و با تعليمات زهرأكين خود آنها را هيوسته به شورش و و عدم اظطاءت الز مقروات




 كرركورانه انجام خواهند داد



 از روى فكر و منطق كار مى كنند.







نبرد من
آلن به ضرر ملنت تمام مى شُد و هيجِ جنبك مثبت و مفيد در آن وجود نداشت





 مى شـد.

 در يك مـحبط سياسى متـغول نعاليت بردند جاى آن داشت كه با هيشـروى خود جلو هرگونه اقدامات و مبارزات سياسى گرفته شـود




نداثـتـ.
يك بروفـــور مـــهور اهل باوير كه از مبارزين سرستخت بود و به هوش و و ذكاوت
















 بسيارى جهات به حال ما مضر واقِ مى مشد.






 مىكردند از كنار ما دور شـدند.


 زبرا هنوز خودشان هـم راه درستى را انتخاب نكرده بودند كه به ما نــــان بدعتــ در مقابل آنها غير از سكوت جان رها
 سكوت و بردبارى ندأريمّ











 دامنهدارى دارند．









 روش و سيستم عملا خود را همـدست اعمال دشمنان ملت قرار داده بودند．

## 荣栄米

در ابثلـأى سال •19Y درصـدد برآمديم كه بكـ سازمان بسيار وسبعِ از جمعيت
 عادى تلفّى نمرده و عقبده داششتند كه در حال حاضر نمى توان از آلن نتيجه مثبت





















 از آن كنشتهن لازم به نظر مى دسيد كه با سرعت تمام اين مقدمات فراهم شو ده، درباره

بعضـى مسائل كه محتاج به جروبحث در اطراف آَن بود ضرورت داشــت كه ڤبل از
 و تحهُار ساعت إنجام گرفت.
 اشلانيـهـا كه من خودم ترتبب دادن آن را به عهده گرفته بودم انجام شود و برنامه
 أَن فَإمهم شُـده بود. برأتي شناسائى خودمان رنُ قرمز را انتخاب كرديم و همين مســُله تأ جائى كه



حوادث بعدى نشان داد كه در باوير هـم يك جممعيت سيانسى دائر شــده و بين

 رئت.




 ندانــت دخالفـت كند.






ملت بود جلوگيرى نمايند.
اين اعلاميهها نابت مىكند كه برخالاف نظريه بسيارى از مردم كه فكر مىكردنـد در باوير يكى حكومت ملى وجود داشته اين نظريه را به كلى منتفى مىكند زبرالز






 در آن زمان جرات مىكردند خود را آلمانى خالص بدانند. در بين روسا و كاركنان مـــئول دولت، ارنست يوهنر، تنها كـسى بود كه احــــــاس
 ملت دست به هرگونه فدا كارى بزند و براى تجديل حيات ملى آلمان حاضر بود جان خود را فدا كند.
او از زمره آن قبيل كارگران نبود كه عقيده داشتنند در مفابل حفوفى كه از دولت
 چحبز مقدم مى دانسـت و معتقد بود كه هر يكى از افراد به نوبه خود برانى به دست آوردن استقالل ملى بايل مجاهدت و كوشش نمابد.
 رجال سرسبرده كثور از دشمنى و دخالفت نخيانتكاران ملت و كشّور نمى ترسيد بلكه همبشه مانند يكى شخص مدافع و وطنـيرست در تعقيب آنها بود.
 سرلوحه برنامه زندكيثش به شمار مى آمد.


 أْ و هــكارشِي دكتر فريكي در نظر من تنها كارگران دولتى بودند كه مـى توان آن آنها
 قبل أز گثايـُ اولين جلنسه جمعيت ما لازم بود نه تنها وسائل تبليغات را الز هر جهت فـراهـم ببازم بلكه درصـلد بودم مرامنامه حزبب را به طور مغصل و مشثروح به קأب برسانم.





 گناششتند.






 جلبُگيرى نداِيْند.
 ايـجاد كرد كه محتاج آن بوديم و توانـــتبم اولين اعلاميه خـود را بـه صـوردت يكـ











$\therefore \therefore$


 معلوم بود اولين قطعنامه حنان اترى داشتـت كه لازم مى ديدند در اين جلـــــه حضور يِيدا كنـند.













 مى شـد. هنگامى كه آخرين هاده آن مورد تو جه مردم قرار گرفت در در برابر خود سرد سالن
 گذشتّن جهار ساعت سالن كمكم خالى شـل و البوه جمعيت مانند سيل به طرف در خروجى روان شدند به طورى كه برإى خارج شـدن به هم فشـار مى آوردند و مجبور


 ملى ما به دست فراموشى ستردهه شُود.
 كه بعدها مى توانست مانند زيگفريد آزادى و سعادت ملت آلمان را تأمين نمايد.

 را بر خواهد افراتـتـت
سالن ماكمكم خالى مى شد و جمعيت تازه ما در راه بيروزى فدم مى گذاثـت. پايان جلد اول

## جلد دوم

جنبش خزب ناسيونال سوسياليست

## فصل دوازدهم

## عقا يل تُنسِفى حزّب













 ديد به هه وسيله ممكن است يكى رالز الز جا حركت داد و ديگرى را براى اجرایى آن
به كار واداشت.


 شرايط و مقررات گذنتَته برهاند.
در اين موقع است كه أحزاب وابـسته بايد هلت را راهنمائى كنتد و واه مسـتقيم را
 أحزاب براى راهنمائى مردم از حواد






 آسايش ملت فراهم شرد و از اينجا المت كه بين دو جو جبهه ديخالفـ ستيزه گرى آغاز شـده و تصادم حاصـل مى گرددد.







 خريدارى كتد ارزان براى أو تهيه شود، حقوق و دستـمزد معلمين افـزوده شـــده و كارمندان دولت نيز به نـــبـت كار و حرفه از مزاياى قانـو

 به طوزى كه حدأقل ماليات به نــــت معين مراعات شود.





 زناه و آسايش باشند.








 مَاو مت كند تا نان روزانه ملت فرآهم شـود.









خدائى را با بإى خمد


 تغيير كند.






 فريبش داده رأى مىدهد.


 يكى پروانه در آمده پِرواز كتد.





تيروى لازم دا بر عليه قدرتتماى ستمكارانه مورد استفاده مَرار دهـنـ.



































 .





 يك ثْدرت كامل ملت را در ختود حل میىتلـ.




 حمله ناگهانى مقاومت میىتن زيرا در مراحل اولٍ نمى تواند به طور كامل در زگـ و






















米关类


































فلستغى و دنذهبى را باز مىكنـ.



و بدبختتى انتـان فراهـم خواهد مساختـ.


بنابراين بايلد گفت.














نبرد من

 كتِ بِ انيده







米家葉


 انــت كـ اعغـو



هدكـتٍ نيسـت．
























 شخخصى قرار دارد دنياى بورزووا خردد را ناجار مى بيند كه با با نظر احترام بـ به اين فلـــفـه نگاه كند.






## 1. Raciste






 أيبُ قانون :

أو نه تنيا به الختلالف درجات ت نُّادها معتقد السـت بلكه عقيده دارد اين اختلاف

























 در اختبار داشـته باشـد．
党管索


 كنند．


 محالف احزاب سياسى بتواند در معابل حزبـ هـخالف مقاومـت نمايلد آنها معا متقدند
 فلسفههاى موجود درروى زمين محخالف السـت يكى حزب واحد نبرومنلى اسـت كه
مى تواند به بِيروزى نهائى برسد.




 اسلحها|ى قوىتر مى خواهـد مبارزه كند.
اين هدف مشخصى است كه حزب ناسيونالن سوسياليست آلمان در نظر گرفته
 است كه به بيشـرفت فلسفه راسيست رسيدهايـم بهترين دليل آن را حزب دخالف راسيست در اخختيار ما گذائتـه امست آنها به زبان خردشان مـى گويند كـه فـلسفـه حزب رإسيست مربوط به يكـ نفر نيـــت و به جاى اين كه بـرأى سـعادت مـردم
 مقابل حريف زورمند خود كه مانند كوهى در مقابل آنها ابــــا
 الرزش نجواهنـد داشتـ.
اگر غير از اين بود ملت آلمان مى توانــت به پيروزى هائى برسد و مانند امروز در
مقابل يك ورطه عظيم قرار نگرفته بود.


 و اگر احزاب محخالف آن دحكوم به سقوط شدند برانى اين بود كه آنان بر خحلان حزب ماركسيست از يك جبهه واحد بيدا شده بودند و تجربه نشان دان داده كه جنين احزاب تك رو يا افكار محدود هرگز نتوانستهاند با فلسفغههاى قوى مبارزه كنتد اما من در ايجاد اين حزبب روش مخصوصى دأتتم و برخلان نظربه آنها و از اساس فلسفه هاى محختلف اجتداعى نقاط حسـاس را الستخراج و به صبورت يكى قانون كلى در برنامه حزب خوددمان قرار دادم به طورى كه مى توانست افراد طبقه هالى مختلف
 به طور نحقيق حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان از ريشته مـمتقدات


است و تمام مراحل و نتاط ضـعف عالم انسـانى را در نظرگرفته و مى تواند تودههاى مختلفـ را از هر طبفه كه باشـد با بيروزى كامل به هدف نهائى برساند.

## فصيل بسيزدهم

## دولـت



 مبارزَه سختى آثاز خواههد شد.


 هيكنيند.

 نمىيتوانـــت اطمينان كسـى را جلب كند. هر جهه تشكيل دولت از لحاظ معنى غير منطقى و مصنوعى و مـبهـم بـاشد و

نتوإند در درون هلت نُوذ كند خحواهناخواه يكـ حنين دولت هعكوم به فنا خواهد
شـد
نمى دانم در كجا خواندم كه نوشته بود دولت به دعنى ملت و اگر دولت از هلـت





 پِايه گذارى مىكنتد و به رضايت يا عدم رضايت ملت توجـه ندارند. به ابن ترتيب توضيح و تفـسبر درباره يكـ دولت واڤتى كار مشـكلى السـت ولى با

 تدرت و نفوذ خحود اين: سازمان عظيم را أداره كنند. اين اشتخاص نغرات زياد دارند در بين آنها بِرستندگان و طرفنداران اصهول دولت ديكتاتورى يافت مى شود و به نظر آنْهـا ايـن طـور مـى آيـد كـه أراده مـلـت كـارى


وجود او براى ملت مقّدس است.
 بتيرند و تندرت كامل دولت را به رخ آنها مىكشُند، در مغز نانوان اين قبيل افراد ديوانه هرگونه وسيله بسته به إراده آن ها السـت دولت برایى اين به وجود نبامده استت كه در خحدمت مردم بائـد بلكه اين ملت
 دولت اطاعت كند. برایى أين كه اين هرستش ساكت در بين هلت وجود داثـته باثـد دولتـها وظيفه دارند كه با زور و به كار بردن شـدت عمل ملت را آرام نگاه دارند.



بابشـد دولت به وجود خود اططمينان بيشتر خوراهد داري داشتـت
بنابراين زندگى ملت بين اين دو عامل متضاد ادراداره مى شـودو.
 را حزبب سياسى باوير مى گويند، در اتريش هم ائر اين فانون برقرار بود و و در رايش هم




 دولت بايد اين قدرت را برایى آسايش زبردستان خود به كار ببرد و آزادى آنـان را هحترم بشُمارد.




در مقابل آن مى گويند فايده وجود دولت را بايد در نظر گرفت.

 پيدايش يك هحنين وضع با همكارى دولت و ملت به طور متقابل فراهم مى شـورد

 سوم از لحاظ أفراد بسيار كمتراند.

 وضعى تاريكـ و مبهم اجرا مىكنند.

او بها اين نرتيب نظر مساعدى ندأرد و مى خو اهد به جاى اين دولت كــــانى روى


 قدرت او براى تقويت بنيه خويش استفاده مىكند و اين راه كاملا اشتباهى الــت كه
بسيارى از ملتها مرتكـب مى شـوند.
 اين كه مى خواهند تدام ملت هاى آلمان را زرمانيزه كنثد و به صوردت آلما
 سازند در حالى كه هدفـ آنان غير از تقويت خرودشان جيزى نبود و خربـ بـ بـ خاطر



 افرأد در آَن نمى توانتد دخالت داشيته باشتند.
 هم به زور و جبر به آلنها تحميل كرده بودند. اين اششتباه بززكى است كه بعضى ها تصور مى كنتد با ياد دأدن زبان آلمانى مئلابه
 باشد كه زبان آلمانى حرفـ مىزند يا بين آلمانى ها زندگى مىكىند و شا يد هم ابن
 نشخواهـد دائـت
بيردزواهماهى ملى, متوجه نبودند كـه ايـن نــوع زرمـانى كـردن هـردم در حـــيقت




نود را از دست بدهند و به هدان نسـبت نا امروز آثارى از ملت آلمـان باقّى نمانده


 انختيار ملت شكــت خوردهه قرار مىترفت.


 خواهد كرد.
 داشتنه و به وسيله آن حاكم بر ديگران شـده الز ازبين ببرتد.


 خحود را از دسـت دأده و به صـورت يك نتزاد بِسـت تر در آَمدهأند.


 اين كار را انجام دهد؟






 ملت أتريشى نا به عهورت يكى كتُور ر ملت آلمـانى خز آورد.



 برقرار بود و تودههاى ملى آلمان به أشتباه اين راه غلط را پییموده و به نتيجه كـلى






 آلمانىزبان وأرد آنجا شدند آنذها خيال مى آكردند كه اين يهوديان بـا با آنـان دوست



 را تصرف كرخه و دهاقين غير آلمانى را استعمار نمودند، ملتى كه در يكى آب و خاكى
 تغيير دادن زيان تنها مهكن نيــــــ بتواند يكـ نزاد را به نزاد ديكر در در آورد.
 متدادى خون و تزادههاى مخخلف در رگّ و يوستـ ما فرو رفته و ما را بـه صـورت
امروزى در آورده أست.







 كارل ماركس يهودى به دسـت أورد.





 كند كه وْجرد دولت را را انكار كند.




 دست بورزوا برد آنان را مورد حمله قرار مى داد.

 هارهأى در برابر ماركسيست نداشتند.




 بانشـد.










 خود به يادگار خوانهند گَذأثـتـ.






 خراهد آَهـ.











 سسادت از دسـت رفثه را تحصيل نمـايلـ













M
 ختراهدل داد.


















 تملدن ايُجاد كثـ.
 استعناخد قطرى اثرش بيثـتر امـت و نبوغ و امستعـأدى كه در اقو ام آريا و

زا دز كار رهبرى میىكرد يا مزانعى براك الو به وجود نـدى آورد.

## بنابراين اصـل ذيل را مى توان استخر|ج كرد:




 كار گِيرند.
اين امتيازات قسدـت دهم آن مربوط به زندگى مادى و قسمـت ديگگر آن بر اثـر






 منـــاء اثرى نخواهد شلـ.

امر در سرزمينِ عـمل قرار نداريمـ.


 يك دولت ملى را ايجاد كند فرقّ بگذاربـم.

 داشت.
 حفظ و نگاهدارى نزاد اصلى اوليه كه واججد تمدن حقيثى هستند بكوشد و بداند
 به وجو










 نـأيند．

## 米类总

 خصو صيات يك دولت خوب خگگونه بايد باشدـ؟







 استقلال خود تفويت نمايد نريا سـعى وكوشش دورلت نه فقط براى زنده نـغاهداشتن

آنها اسـت بلكه راهیى براى ايجاد قَرت كامل براى بيشّرفت ملت اسـت. در جهت عكس آن يكى دولت زمانى مـى توان آن را يِست و نـامسـاعد دانسـت كـه تـرتى و
 اين وضم نمى ترأند نبروهاى معنوى ملت خود را تقويت نمايل و اين دولت بايل

 از طرف ديگُ درجه تمدنى كه يكى مـلت بـه دسـت مـى آورد نـبايل بـه مـيزات

 يكى قبيله مسياهيوسـت داشته باشـد كمتر اسستفاده مىكـد زيرا نظام و ترتيبى كه در آن

فبيله حكمفرما السـت به مراتب از تمدن آن ملت براى او مفيدتر اسـت.




 براى هميـشـه سربلنَد نگاه مى
 خلد مات او تمام آن مربوط به سـعادت ملت انسـت و تنها از مـمين راه السـت كه ملت با با آزادى تمام به سـوى قدرت مطلْ رهبرى خواهد شـد شـد


آن به دو نكته ههـم تو جه دانـتـ.
 بايل دنبال كننـد.



امتزاج آملد و رفت ملتها مخصوصاً بعد از جنگْهاى سى ساله به شكل عحبيبى خون ملت آلمان را درهم ساخته است كه آلمان امروزى به هيتِّ وجه با آلمـان سابت شبباهت ندارد.
سر حدات وسيع كثـور آلمان روابط و تماس با والحدهاى سياسى غير آلمـانى در طول سرححدات و مخصوصاً تدانحل خرنها ،ا:جازه نداده أست كه به طور كامل ابن ملت را به سوى تشـكـيل يكى نـرّاد جــديد بكشاند.
أين ملت جد يد كه آن را آلمان حاليه مىگويند اگر چهه در ظاهر امر غير از آلمان قلدم است معهذا بعضى مـذات و امتيازات گذ شته روى هم انبائته شـده و همين خصوصصبات ارزنده بود كه در بــيارى از موارد حساس توانسـت آلمان را الز خـطر نيـتى نجات بدهد.
اگر ملت آلمان خصوصيات و امتيازات گذشته خرد را در اثر اخختلاط نزادها از
 بشـريت راه ديگرى را بِثن مىگرفت و لازم نمى شـد كه امروز سرنرشت ها به جائى



 ضـروريات خردد دحروم بمأنند.

 اسـت كه بأيلد آن را در اختالاط نزاد جستجو نمود اما خوشبخختانه هنوز اميلىى باقى
 مانده و در صورتى كه به نقويت آن اقدام شود ملت دقتلد ر سابت دو مرتبه به وجرد خراهد آمد.
أنحجه را كه ما مى گوئيم از نظر فلسففه زندگى به تجربه رسيده و تاربخ به ما تـــان

مى دهد ملتتهائى كه كمتر با اقوام ديگر تمـاس داشُته و شـخصـيت نزادى خـود را حغظُ كردهأنل در اين جهان به بيتُرفت قابل مالخظه رسيله و برأى هميشه زنده ماندهاند و برعكس بايل بذيرفت ملل و اقوامى كه در سـابت وجود داشتشه و امروز
 أوليه خود را | 1 دسـت داد انـياند.





 اين.اشتباهات جلوگبرى نمايند.
 كودكانى تندرسـت و خوب به بامعهه تسليم كتد .

 مذهبى پِيروى مىكنند، اوبايد به ملت خورد اعلام كند كه همـه وظيفه دارند سنن و
 عنوان از بيروى مقررات و آداب نياكان خويش رو بڭرداند و او بايلد مراقب باشد كه زنان با بهبودى و سـلامت كامل وضع حمطل نمايثد و وسـائل لازم را برالى برقرارى


 زيرا وقتى پايه و الساس آن محكمى و با أطمينان بود جو انـان بـروهنـدى بـه و وجـود خواهند آمد. كسـى كه از لحاظظ جـسمى و نعنوى سـالم نبـــت و يا به مـعنى ديگـر از لحـاظ

اجتماعى فاقد ارزش اسـت نبايــتى هـــفـه ها و نـاتوانـى هاى خـود را در كـودكان خويش امكأن دهد و دولت حق دأرد از دارا شـلن كـودك بـراى ايـن قُبيل افـراد جلوگيرى كند.
دولت راسيست درياره آموزش و پرورش افراد دارالى وظلبفه سـُڭبنى اسـت و اين
 دولت بايد از راه آموزشن, و پرورش به أشخاص يادآور شــود درسـت اسـت كـهـ بيمار و عليل بودن يكى ننگ و عيب اجتماعى نيست اما از طرف ديگر اگر كــى




 بنابراين يكى دولت خحوب اگر به ايزن كارها رسيدگى نكند رفتهرفته تزلزلّل و فسـاد




 باششند نزادى به وجود دى آيد كه لااقل ختواهد تـوانـــت عوامل فسـاد و انحطاط را



 مقررات درست زوى كان أَمده بها وِحيد مـى آَيل.


 رسدمى است در جاى ديگُر زندگى كند.


 نقطهأى به نقطه ديغر نقّل مكان نما يند



بشـريت رو به أصلاح خواهد رفت رنت.
در كتورى كه هزاران افراد بـه ميل و رغبت خود گرشهه گيرى و دوزى از تأمل را
 ناتوانان جسمى و روحى هم مششمزل اين قانون شـوند.






 خواهد بود.

 پول و ثروت محغورظٌ بمانٌن.

 نمىكنـند.

خطاب ما به مردمانى است كه پول و طلا را ارباب و خدأى خود مى دانـنـد و



 خطاى گذـُستگان را دنبال كنـنـ.
جوانان آلمان امروز يكـ روز مهندسين و بنيانكذاران دولت خواهند بود اگگ ابن مقررات را رعايت نكنند بايد بدانند كه خود ونـان شاهد مرگ و اضهمحلال دنياى خويش خوانهند بود.
زيرا وقتى يكى ملت از الشتباهانى كه مرنكبـ شـده رنج مى برد و و در برابر آن سر تسليم فرود مى آورد و محىداند كه با ناتوانى تمام تسـليم شـده و مانند بورزوانـاهـا


 اشتباهات خود را انكار كند.
او ناجار أسـت اعتراف كند كه بسيارى چحيزهأى تامطلوب اطرافت او را الحـاطه

 ايستادن لازم دارند در آنانان به وجود بياورند.








 مى گويند:
تمام أين كارها مسخره استـ، در حاللى كه اين عقيده براى ملتى كه مى خوراهد





 نـــان داده و حاضر نــدهاند قلدمى برأى بهبود حالل خود و ملت وابـــته به آنهـا بردارند.
از إين جهت است كه تمام كلون بهاى سيأسى كه تحت تسلط بورزوواهـا اداره
 مختلف درآملمه و هدف الصلى آلنها در اين است كه فقط از منافع شتخصى خـود دفاع نمـايند.




 فرستادهاند.
*米






 ثقويت معنوى در مرحله اول ازلحاظ فراهـم آوردن بـهـذانـت و تـعليـم و تـربيت





 ماهيت داده شده تشككيل شوند غيرممكن است كـه بـيـن آن هـا يكـ فـرد كـامل و برجستهأى به وجود بيا يد.



 جبر علم و دانش را دز مغز أفراد سرازير سازد أما او معتقد است كه افـراد ملت بايد به طوز جداگاگانه تحت تعليم دقيق و وسيع فرالر گيرند.
 داشتته باششـد در هر كار بيروز خحراهد شـد



 يكى دنلت

ضعيف و ناتران است نمى نوانـلـ به جائىى برسمد و حتى قادر نيستند موجمرديت خود را روى زمين حغظ كتد.
بسيار نادر است خر مبارزه شمديدى كه سرنوشــت برأى ما فراهـم سـاخته شُخصر بیى دست داده و از علم ر دانش خرد غير از ضعفـ و سستى جِيزى نشان نمى دهند.


 جان روح فوى و اراده هحكم بودهاند كه كوهى را از جا نكان دادهاند.

 است مولتككه در اين مدرد خزبب گَثته بود:

 بود.




 آنها ساختينه نيـت.

 دولتْهائى كه هسعى
 دولت هأى





بياوزنــنـ






 نتايج معكوس داشتهـ است.


 اختصهاص بلدهنل.



 شـكـــت خواهند خوزد.





ياد گرفتن بوكس مى يردازد و بعد از يادگرفتن اين دو فن خردد را براى جنگگ و ستيزه
 كسى بـه آن عادت كرد خوى مبارزه و ستيزه گرى او زياد مى شِود و اين حالت به نظر
 تقويت نمىىند و در اثر تمرين زياد بــن او نرم و برأى هرگونه مبارزه آماده مى شوة.
 يكى از آن ها در مقابل مشت زورمند حريف جاخالتى كرده و به جاى مشـت و و بازو به شـششير و خنجر هتوسل شود.

 خود بها پليسس هراجععه نمايلد.
 مشتتهاى سنگبن حريف مقاومـت ندايد.











 كشـور خخود برانند.




 كيَدكا











 اشتـباهات و خططاهائى كه در اصول تعليم و تربيـت وجود داشته او را در حالتى از
ضبفــ و سـستى متوقغـ مى سازد.

 خواهن داد.




نتيجه مستقيم تربيت دوران قبل از جنگ بود．
 بدون دفاع در مثابل قدرت هاى عظيم جهان مانـله است به اين نيروى عظيّيم دحتأج




 ساير اقوام بودهاند．




 وجود بيايد．

 اين بدبختى ها خاتمه بد هيمه．


 اشتباه بزرگى استـ．
 آزادى هستند باور كردنى نيست كه يكى چنين انرزّى فوقالعاده به وجود بيايد بايد．米米米
طرز لباس يوشـيدن ما نيز از مسائلى است كه بايلـ توجه خـاص در آن بشـوت،

باعث تاسذ اسـت أز اين كه مشاهلده مىكنـيم جوانان هـا خـود را فــداى مــدهاى
 مسلم طرز لباس بوئـيدن هم بابد سخت كنترل و در تحت نظر درستى ترالر گيرد.


 پيمّدده أست.

 برأى كار كردن و زحمـت كــيدن آلهاده سازند.




 از بين بردن نسل خوريش فراهـم سازد.

 جوان سربازانى را دوسـت دارند كه از رفتن به ميدان جنگى خود ردارى نماينـد.
 آموزشگاهها كوششُ نمايد بايستى با برنامههاى منظم رفتار و كردار كـودكان را را در



 ملدسه يا خارج از مدرسه بائد و اين وظيفه بِدر و ماخران اسـت و دولت در اين

قبيل كارها مسئوليتى ندأرد اما وشتتى كه به خلد مـت سربازى احضار مى شـوند بايستى نهايت سختتگيرى و خششونت را درباره آن ها بـه عمـل بياورنل. اها عتَيله ما برخالاف اين اسـت و معتقديم كه بايل تمام مسـئوليت مـا مـتقابل باشـد.
معلدم است دولت حاضر كه به بهداشـت و نيروى جـسمى كودكان تو جه ندارد




را فراهمم مى سـازند.
مسئله مهم این اسـت كه دولت جحگونه بايل برنامـه تعليم و تربيت كودكان را تحت
نظر بغيرد.
بايلـ برأى أبن موضيع راهى ريبدا كرد.


 را با شرايط بسيار مسـاعد براى خحدمات آرامتُ آماده كند.

 هر جهت براى خـدمات سربازى آماده ساختهاند به خـدمت مى بلذ يرد و يقين دارد كه اين سـرباز با نيروى جـــمى و شـرايط كامل, معنوى وأرد خدمت شده و و با سـهولت تمام مى تواند تعليمات نظامى را فرا گـيريرد.








 قَسـت متم تعليم و تربيت دختران مربوط به مسـائلى اسـت كه الو بتواند در آيتـده تزديكى نقش يكى مادر خوب را بازى كند．学资等

دولتـ زاسسيسـت در مرحله دوم بايستى در مـــائل اخلاقى نيز اقدامات جلدى به
غـمل بـياعرد.

اين：مطلـب برأى هـهـ كــ مسلم اسـت كه بعضى شـرايط ابخلاقى و غرائز نطرى

 تبهكار خوإهد ماند．


 صورت افرادى نالايق در خراهند آمد．






 نـأين．


ميهن يرستى بِياموزند؟ و آَبا آنها برایى تربيت جحوانان خِود جهه كردهاند؟ البته هيجّ.









 فـــاد اقدام نمايند.




 منظم و هسلح دشـمن پیبكار نـايند.









داشُـت كه غرائز شـرافت و ميهن برنتتى و احـــاس فـا اكارى و ساير فضـائل انسـانى از

 نزديك افرادى خانُّ و فاسـد تحويل جـامعه دادهاند．
امهووز دولتها كمى نـــت به سابق هو به وجود آوردن صفات و اخلاق أنسـانى مرأقبت زباد مىكنـند امـا ابن مراقبت بايد تحت شرايط و برنامه وسيع باشد و مامورنن ورزيده و دوره ديله براى اين امـور

 نمىتوانند آن را نايود سازند．

## 兴米关

با اين حال كار مثـكلى نيـــت و وولت راسيسـت خر برنامه نعليمـم و تربيت بايبـ دست به تحول بسـيار بزرگى بزند و اين تغييرات كلى را ما مى توانيبم به نـر نـرح زيـر خلاحصه كنيم．

 بس از هـند سال آنها را به كلى فراموش كنتنـ．

 به طورى است كه مغزهاى كودكان قدرت ندارند ببش از قـســتـهـاى مختصرى از
 قرار گيرد و از طرفـ ديگر برأى كسىى كه مى خواهـل حرفه ديگري رأ انتخانب نمايد





را بـ ياد ندارد.

 دادن اين مسائل به اين منظور بوده كه خواس اسثهاند نكر و استعداد او او را به نعاليت

وادارند.
البته اين پاسِخ درست و منطقى اسـت اما ضررش اين اسـت كه هـغز جـوان را را



مى شود كه مورد أحتياج نبوده است.
بنابراين يكـ چنين تعليم و تربيت نادرست به نتيجه قّطمى و درسـت نمـيرسد، زيرا انين درست نيـــت مغزى راكه مدكن يود أستعداد درك مسائل لازم داششته باشـ

 او را با اين تـُربفات تلف ندائيد. تنها ضرر اين كار همان اسـت كه به اين تعليم و تربيت نادرست مسـائل اهـلى را
 است كه در دوران تحصيلات خود يكى يا دو زبان بيگانه را ياد بگيرد؟
 زبانها را از ياد خواهند برد به دليل اين كه بين صلد هزار نفر كه زبان فرانسه را ياد

 استفاده نمايند.


 شـدهاند كه وقت عزيز خود را صـرف كار بيهوده نماينـد.

يكى ديگر از تحرلات مهم كه بايستى در تعليم و تـربيث وإرد شــــود مـوضوع تحصيل تاريخ و جغرافبيا است.
 آن كردهاند.
اگر سياست يكى ازْ مواد درس تاريخ است بـس به جهه علت ملت آلمان تا المروز



مضحك و خندهآآور اسـتـ.












 عبرت بغيرد.
 زندگى آينده خود را روى آن استوار سازند.



تأريخ وقايع را به ياد داشتـه باشيبم زبرا الز برداشتن تاريخ وافعه تأنيرى در آتجپه بايد


 آن براى بيشرفت عوامل سياسى كشوز خود استفاده كند．







ناجيز ر ناقصى است．

 گرفته باشد．
米荌类
مطالب خود را خلاصه كنيم و از آن نتيجه بگيريم：


 و تحقيقى را به طور عميق فرا گيردا



 كسانى اسـت كه مايا，باشتـند آن را دنبال كنند．

محدود كردن تعليمات عمومى، كم كردن ساعات درس توایى جـسمى و فكرى
 تا جائى كه مدكـن أست تقويت نمايند. جيزى كه امروز مورد توجه و علاقه ما أسـت تحصيلات كلى و عمرمى السـت نه
 بعلها به آن أحتياج نخواهند داثشتـ، و اگگر هم علوم و مواد اخختصاصى مورد لزوم بانثـد برنامههایى تحصيلى مدارس امروز ماكاملأُناقص است و نمـى تواند آنحه راكه احتياج دارند تعليم بدهتد.
يكى روز بايد دولت راسبيست إساس اين برنامههاهى غير مفيد را وارّكّون سـازد. *类紫
دومين انقلاب آموزش دولت راسيسـت بايد در اطراف موارد زير باثـدل:
 جد يت و فعاليت خسستگى نابذ ير به سوى تعليمات رياضى وـ فيزيكـ و شيمى بِيث مىرويم.
 و شـرايط زندگى امروز ضـرورت آن را اليجاب كرده مورد احتيالج ملت ما السـت. اما إين نوع علوم و اطلاعات بايستى براساس يكـ ايدهال درسـت بايـيا گـذارى
 اختصاصى آن دنبال شود.
 رود هدر دادهايمر.


 گرفت.




امروز مبارزه بسيار سختى بين هلـتها در گرفته و هر كدام برایى موجوديـت خود
تالش مى كنثن.




هدايت خواهد كرد.
بايــتى بين تحصيلات عمومى و معلـومات اخختصـاصى تفاوت زياد قــائل بـود دنبال كردن تحصيلات اختصاصى و حرفهاى كه فنط براى يك دسته از مردم مفيد باشـل ما را بَه سوى اسارت خواهدل كتـاند هـس بايد تحصيلات كلى به طـورى كـه شرح آن داده شـل براى موازنه سياسى برقرار باشـلـ.

به دست آوردن اصيل مسلم رياضى و فنى و بازرگانى و ساير حرفهها بايــــتى

 خودخواهى شخْصى توام باشَـلـ
 آن بهره بردارى كنتن.
***




 پايهاش بر آبَ أست.
 باشند به نظر ها بسـيار مشكل است كه بتوان جوانى را مفيل برأى جامعه تربيت كنند در حالّى كه او مجبور است در تمـام عمر با وظايفى كه برأى او تعبين كردهانل دست و با بزند.
به طورى كه اشاره كرديم مسئله دولت در.اين جا مفهومى ندارد دولتها مسرگرم

 جهت بود كه با اين طريق امكان نداشتـت بتوانند بـك ملت آكاه و ورشن فكر بو جود بياورند يعنى سيستم آموزنُ مـا نمى دانسـت كه در تـاربخنويسى لازم است كـدام


 در يكى نتطه مفيد متمركز سـازند نا از مطالعه اين داستـانها الحسـاس هـليت آنـان تقويت شود در رشته هختلف علمى اظهار عجز و ناتوانى مى كردند و آن تـدر لياقت

 مى دادند مسائل ساده و بیالرزشى بود كه به جاى تحريكى احـــــاس مليت آلها را ترسو و نالميد بار مى آورد.
احــاس وطن برستى در قلب كسى وجود نداشت و آنها حتى نفهميله بودند كه





 اما وقتى به طور ناگهان آتش جـغ

اين غفلت و ندائستن حس وطنْ برستى دجازات شديم.
 هنوز به معنا و مفهوم ملبت آنتنا نشـلـه بردند. از روزى كه آتش انقلاب سـرتا وتاسر آلمـان را فـرا گـرفته و بـه دنـبال آن التـهاب

 بوده زيرا اگر احسـاس وطن برستى نتو اتسـتـ سـربازان را در مقابل انقالاب بيروز كتد آن أحساس وطن يرستى كه در جمهورى آلمان بوجود آوردهاند كاملا مصـنوعى برد و كارى از او ساخته نشـد ترديدى در آن نيست كه فرياد (براى جمهوردى بياخيزيد)

 نمى كنند اما جرا اين انقالاب را دامن زدنل دليل سادها جمهردى آزادى كامل به قبايل و گروهههأى مختلف دادنل، تا بتوانند كـه فـرار ذاد هلح را با دولتهاي فاتى فاتح أمضاء كتند.
 وفادار ماندند زيرا در حالى كه أحسـاس وطن برستى وجود ندانشت سران جـدهورى خوب دى توانستند از اين اقدّام استغغاده نمايندا







 مى دانند به كنار بزند








 كتذ. بلكه عغلمـت او دربوط به خـدمتتى اسـت كه براى ملت خـرد انجام داده استـ.










 كــى كه ملـت خحر خـي
 كزإنـتـ.


وجود خارجى تدارد.
 وطنجرست بداند بايسـتى از مو جوديـت نثاد جانبـد الرى كرد.


 حت ندارد خحد را وابسسته آن بداند.

 و الو مى تواند خود را بـه آخخرين مرحله ترَّى و ثـهـرت برسانـد
اما اين غرور ملى در نزد كسى امكانٍ




سوسياليّسم حقيقى به اين. معنا اسـت.





 تن يرورى بستگگى ندارد.




 كلى برسانـن．

شـرُع بـ اقذام كنذ.

拳米米

 آنَها تَّويت كند．

 الست فراگُرفته بانشّد．











 ملى خرد بِروز شُريم．





 تعليـيات علمـى شــا يستـه تر از ديگران مى دانْنـ.

 شا يستهتر باشل،














 بين ألْمدللى شُده أست.

جِه مثالهایى زنده ديگر اين تاثيرات را در استعـدأدهاى افراد نداثـتـه اسـت اين


 تززيتِ كرد به طورى كه بتواند كارهانى بزرگى صورت بدهد اما هميشه إيـن قـانون




 كشف بعضى مسائل علمى توفيت يابد اما أعهال او كاملاً مانند حيوانى است كه از از زاه غريزه تقليد به طور ماشينى علمى را الز راه فكر و هوشٌ انجام مى دهدل، باز هم فـ توانت به وسـيله بعضى تدابير علمى نيروئى در مغز يكى از افوراد متوسط بو جود آَورد كه او به ططر حد متو سط بِيشرفت كتد أها علمى كه أو بـه دست آورده يكـ





 كار دى كند.




















 اسارت يهود فرار دارند.






 هزار بار نيرومنـلتر از سياهيوستان هسستنل يه كار مىبردنل.

 هراتـب مى توانستنـل از انستعداد آنان استفاده تما ينـد.
 امريكا روز بهه روز بر تعداد هخترعين و صتعتگران افزوده مى شود و اين جيهش هاى






 انختراعات شــده و كارهأى بزرگیى از آنَها سر زده امـا در آلمان در آثر فـعاليـتهایى
 جلوگيرى شـدهـه أسـت.
در اين قـسمت ها السـت كـه ســيسـتم آَموزش و هـروزش دولـت راســيست بـايلـ مداخله كتل.
 در شـهرها و دهكلـهها تأسنيس كنل بلكه وظيفه اصللى او ايزن السـت كه در بين تمـام

 حرثئهها به كار وادأرد.



برنامههانى وسبع در تقويت المتعدادها كه گاه ممكن اسـتِ در هر گوشَه و كنار بيدا

 آموزشگاوهاى صنعتي و هنرى را به روى هزاران و ميليونها أفراد با المـنعداد گّـــوده


 ظهور خواهـد رسيد.
دليل, ديگرى موجود استت كه بايسستى دولتها به أين مـــائل توجه دأُبته باشُند، محبطهاى متثكر در كشور آلمان به قدرى در بسته و دحدود أسـت كه رابطه و تماس


 تحركى در اجتماعات باشتد محروم خواهنـد ماند ماند.

 بيكانه شدهاند و از طرفـ ديگر طبقات بالاتر هم آن تدر لبانت بهنتهايُي خود را اواوره كنند.


 ميلان بدهند و گرز سركويى را الز بالاى سر او بردارند خيلى سريع تر از ديگران راه يِيروزى را طلى خواهد كرد.







 بى اطلجلع و از گروه كسانى انتخاب شنده بودند كه در مكتب نعليم و تربيت محدود زمان تبل از جنظ تربيت شـده بود بردند.



 جوان آلدانى به هدر نمى رفتـ.




 موجبات پِيروزى دشـين را فراهم كردند.




















تقويت فكرى مردم هستند بايد از افرادى برج يرجسته باشبند.

 وظيفه اصلى و مهم كاركنان دولت أست.
 برخيزند آن ملتى بيروز خوامه شـد








صـورت بدهند.



 به كارهاى دستى زححتكتـان با نظر حقارت نگاه مى كنـند و بايسـى درياره اشـخاص
 زبردسـت او خارج مى شود.


 تلاخت بدنى كار میكند.


 كنت كه ارزش هر كار مضـاعف الست يكى ارزش مادى و ديگرى ارزش معنوى آن

الرذش مادى آن وابسته به اهميت عملى آن كار است كه فلـــفـ آن اداره كردن زندكى اجتـداعىى است.








بكى كالا محصصول كار كارگر ارزش پيدا مىكند.





 محصصول او در بين مردم خواهد داشـت بايد درباره آن فضـاوت كرد. از اين جهت

 مـكـن اسـت يكـ كارگر روزى چحند ماركـ دريافت كند اما محصولمى كه از دسـت او خارج مى شود از ضروريات زندگّى مردم باشـد و در اين مورد ارزش حقيقى متو جه كسـى است كه اين محصول را بو جود آورده اسـتـ. در كشورى كه عثل و منطت با حق و عدالت مراعات شـود با بـــتى كارى را به
 تعليماتحى قرار داد كه بتواند از آن بهره بردارى كند زيرا لياقـت و شـا



 طرينه و روشى اسـت كه أو آن را بو بجود مى آورده. از طرف ديگُر بايل دانست نعالينى كه شـخص براى بو جود آوردن چیيزى مىكتد
 تأْمين مىكند.



همكارى و مقدار كمكى كه به او مى شـود. كاركر يا عضو جامعه هم بايد اين نكته را







 كرد.



 بر نمىـآيد.
 توجه ندارند كه بايد هميشه كارها را به كــى داد


 كار مىكنتد برابر باشد.
اين تقصير اججتماع اسـت كه عـملاً با اين روبه عدم تسـاوى حقوقَ را بو جود آورده

زيرا تساوى حقوق نبايد از روى دحصول كار سنجيده شود بلكهه ايـن تـــاوى
 دسـت آمد و ديلند كه اين سـخص براى انجام كار استعلـاد و مهارت نشان داده برایى

او ارزش قائل بشـوند و از روى ارزشُ كار است كه بابد تساوى حقوث بين افراد را در نظر گرفته شود．
در عصر و دورهاى مانند امروز كه أفراد ارزش و لياقت خــود را از روى مــيزان
 نسبت به طبقات محخلف تفاوت دارد و از روى هيزان حقوق آنها را طـبقهبندي



 كــى كه مى خواهد مردمى راكه بيمار هـستند علاج كند بايستى ابتدا علـت دردها را

 همبـستگى وادارد تا با همكارى يكد يگر بتوانند اجتماعى را كه در اثر جهالت رو نيستى مىرود با يكى انرزّى و حرارت جد يد به كار وادارد．

米米米
شـايد بـسيارى از أفراد اعتراض كنتد كه جـداكردن و تميز دادن بين ارزثى مادى و الرزش حقيقى كار مشكلى اسـت و اگر در جامعههأى ديده مى شـود كه كار كمى انجام مى شـود بدان علت اسـت كه در مقابل كارها بول كمترى پرداخخت مى شـود و كمى حقوق رفتهرفتّه باعث آن خوواهد شد كه كارها كمتر شـده و براى بهبود و يبثرفت آن
 تقليل خواهد بافت و باز هم مىگويند ابن روش خور هـ اهناخحواه جلو بيـشـرفت افراد را مى گیرد و كـى كه ديل حقوق كافى دريافت نمىكند خوب كار نـىى كند و اجتماع هـم الز منافع آن محروم خواهـد ماند و كاركنان نيز براى تقويت فكـرى خويسُ تلاش نـىىتند． البته دراين اعتراضات ححايتى هم وجود دارد، اين هطلبى اسـت كه ما هـم فَبول داريم و بايستى در آينده كارها طورى ترتيب داده شود كه بين نـرخـهاى مسختلف

حقوتٌ و دستمزد تفاوت زياد وجود ندأشته باشـلـ. اما نبايد باور داشـت كه كمى يا زـبادى حقرق باعـث تقليل, راندمان كارها خحواهد شـد، تیه بدبخـت و سيهروززاند.
 كارها خوإهد شد اگر اين حرف درست باشـد كه در ختيقت زيأدى حقوت باعث



 دريافت نمىكرد دعهذاكمى حقوق و دستمزد او را بر آن داشت كه با انختراع خود انفلاب عظيمى در صنأيع بوجود بياورد.

 محصول تزدهاى سـنگين و منافع مادى نبرده بلكه در هر جا محرورميت بيشتر بوده





 خواهلد ساخت.
يكى از وظايف مهم جنبش سياسـى ما همين مطلب است كه به مردم يـادآور





لوز كالر و زعحمت نحود يه دمست يبياورد.


 توا'نستن المـتا














 آَوردن افتخار عزيزترين ذخائر زيند




فصل حهاردهم
موضوع -دولت و ملت
به طور كلى سـازمان سياسى كثـور راكه امروز به آن نام دولت مى دمند انـ از دو گروره


 كثـور داراكى آن حقوق هستند.

كه اين حق را براى خورد تحصصبل مى اينند؟



 مليت دخالت ندارد.

يك سياهيوسـت كه در فديم در يكى از مستغمرات آفريقائى آلمان زندگى مى مكرد


 تصساحب نمايد.
 وجود دارد كه بعدها در اثر مرور زمان و تحت عوامل مختلفـ ممكن اسـت حفيقت

 خطائى نداششته بالثـد در اثر مرور زمان تابعيت آن كشور را

 بخراهد در يكى كلوب عضوريت بِيدا بكند.



 شرايط آّسان مى تواند يكى آلماتى قَابل اعتمأد باشد




 درد دسـت دانُستن يكى ورقه خشـكـ و خألى از مزإياى قانونى بكى فرد آلمانى استفاده مى كـتّد.
اين اسـت رفتاركسانتى كه نأم خود را:اعضـاى دولت گذا ائسته و بدون در نظر گرفتن


 انجام دهد و در موقع لزوم در انتخابات شـركت نمايـايد.
 آورد به مرور زمان از اين حقفوق استنهاده خحواهد كرد.
 وجود دارد.
 من جيزى از اين بدتر نيسـت كه يكي فرد بيعانه بتواند با اين سرهولت در آن كثـور


 خالص از مزايايى آن كتُور استقاده مىكيند. اما دولت راسييــت اين نظر را ندارد و ساكنين كثـور را به سه دسته مثــغـي

تقـيـيم مىكند.
 بيكانگانى كه به نام ملت آلمـان كثـور را الشـغال كردهاند.
 آلمان باشد و اين امتياز تنها به أو حت نـخوا
 هركس كه به طور رسـمى جزءء ملت آلمان باثهد بايستى از نظر نزاد و ملبت آلمانى

 باشدد.
كسى كه داراى شـرايط مليت آلمان باثد بابـسنى تدام مراحل مربرط به تعليم و

تربيت آلمان راطى نمايد.



 كامل, و احساس پاك آلمانى باشد و اين امتيازات رادر دورانٍ خحدمـت سربازى در ائر فعالبت هاى خود نـــان بدهد.

آلمان است.
با باين گوامهى نامه مى تواند از تمام حقوق ملى آلمان و از كلبه امتيازات وان وابسته به
آن استفاده نمايد.





 وابستـه آلمان ميكند.

 بسبار ارزندهالى دارا بودهاند.



يكى مسئله ديكر مليت آلمان را از ديگران جد! مى دكند:



 اخراج شـدهاند.
بكى جوان آلمان وقتى به طور رسمـى آلمانى شناختـا



## مفهوم دولـت از نظر راسـيست


 ب بطرد ساده تلتى كرده و هر كس كه وأرد كثور شـود اور را مانند يكى آلمانى معمولى تحت آموزنُ ثرار دهــ

 سرسـخت با الو معامله كرد.






حاشته باشـل

 اجتمـاع پيشَرنته و ابستنـائى زا بر جود بياورنـ.




 هثبت گرفـت.
البته دز ابتداى امر مشغكل, !سـت كه دز يكـ اجتمـاع بزرگ مغزهاى متفكرى راكه


 زوزأته تشتخيص بين خحوب و بد و يا وسط كار آسانى الست و دورلتهائى كه با اين




















!





 مسارى باششند هرگز تادر نخخواهد بود هايههاى مقاومت آن كـبرز را السترار سازد.



 در يكـ سطح قرار دهند.
 صصرت وأحد درآوردهاند.
















 مرد.
سِس انــان هوش و فكر دارداما ساير موجودات از روى غريزه و طبيعت كارى را








و الطاعـت خدريش دزآَوزن.


 او را به سر متزلا تكاملـ وترتَى رساند.

 خردى خود نابود مىى شدنل.


!夫夫









 نيز در آنْ شركت دارد خحدمتى اُنجام دهد. از ايْن بحت










 بَهج ججون مى آورنيند.










 يُشْ
 "
اما مازكــــــــتها لز كحجا آمدنـد؟




$$
\begin{aligned}
& \text { ماركـــيـــت ها جه كـردند؟؟ }
\end{aligned}
$$



 هِيزى ندانُـت





 با يلـ
 إجتمأت

 .品


尾
 مـاركسِيس




 دارد تا برأى هـر حـيز سازمانى بلدهند و تَدرت را عـملأً از دست افراد بگِيرتد. اين امهاس فلــنه و تـدّدرى آنذها أست.




 بورزوواها خحـد را در اخختيار مازكــيـيـت ها گذانثته بود.







 فرمـانده و اداره كننله، مرّرد توجهك أست.




H
 ：به يك نغر إست．

 د号

"

我
为




ح ， ك

 مى









 داده نمى شُـود．
 خوراهد داشـت ．



米米米





 خِواهد شُد．




$\qquad$



فصـل شـانزدهم

## دفهـوم فلسهغى سـازمان دولـتـ




















落

















اسلـحهالى كه دشـدنان به دهــت گرفتهاند از د دستـــان بربايند.


مقصدى غير از نصفبه نثاد آلمدانى ندارد.














 هنهب وجرد دانــتـ.




 مسـيحيت شل.






 ونا






 ح












شــوند و با تــلط جابرانه پيروزى خحود را نتشان بدهند و در حال اجرالى برنامههاى
 كه تئورى هالى آَّها براساس فلد


 تّعىدينند.
امـا يكى جتبش فلسـىى دأراى خحصو صيبات ديگرى است و نمى تواند با حزب با






اختيار داشثته ياثشد.








 بكلم نائود سازد.



بدُانند ولى اصل مسلم اين است كه به اصـول مهم آن آگاه باشند و اين اصـول اگر هـه خيلى زياد نيست اما براى بيشرفت هدف دانستن آن لازم انست.
 و اطمينان خخواهد يافت كه در اين مبارزه بِيروز خواهاهد شد.
يكى سرباز وقتى به ميدان جنگگ مى رود لازم نيست كه تمام نقسشه ها و و نظريات








 بییشرفت ندايلـ

 -كاردان كه إفراد خواهناخحواه بايد در برابر او اطاعت صرف دائتـه بانتـند به وجود بيايد.
انكر در يكى از سازمانهاى جنگىى كه به فرض از دويست نفر تشكيل شدهاند
 كارى از يـث نــى برند زيرا اطاعت و اتفاق نـظر يكـى از اسـاسىى ترين دسـئله در سازمانهاى نظامى است.

 است كه در موقع اعمال و فعالبتهانى جنگى بايلد نهايت سختگيرى و ديسيبلين را

برقرار سـاخت.


 صددرصد درستـت انجام دهـد










 مى دانستند.




 بى سواد و عامى يـيشرفت نمايندي




دبسييللينهانى سخت سر تسليم فرود آورند وفتى اين اطاعت و ديسيبيلين وجـود داشـتـ روح و فكرشــان مى تواند حكومت كنـنـ


 اطاعت كرده است زودتر بيروز خواهند شـد



 ادامه اين بِيكار آماده شوند


 دموكراسى ترين حكومتهانى جهان و ديكتاتورى و ديسـيلبين سخت بريا بـيا مانده

تا وفتى كه روميان تديم ديسيِلين و مقررات سخت دائـتند بر دين حكـومت




 كارگر آلمان بهتر از سايرين مى تواند مردانى برانى مبارزه در اين ميدان بـر بـه وجـود بياورند.
 كار خواهد آمد.

اين مقررات شامل بيسـت و بنج ماده اساسـى بود و دجموعه آن شامل برنامهأى




كدام در جاى خود حل و فصل شود.
 شود ولى در حال حاضر جارْالى نيسـت جز أين كه اسـاس مطلالب به ترتيبى كه مفرر
 ممكن اسـت اصهطلاحاتى به عمل آيل.
 مشكلى اسـت.
گاهى اين طور پيشُ میى آيد كه در مـوتع سـخن كـفتن از ذكـر اســاس مـطالب خـوددارى هـى كنتند در صـورتى كـه أيـن كـار اثـــبـاهى اسـت زيـرا وقـتى يكـى از


بايد تمام جزئيات برنامهه را بداند تا بتواند درباره آن فضاوت كند. بس در ابن فبيل موأرد ابتدا بـابد بـه شــرح و تـغـــير هســائل اهــلى و قَطعى بردأخت.
بنابراين كسـى كه بحخواهلد در حزب راسييست به يهروزى نهائى برسد در ابتـدأى امر بايد بداند كه اين حزب بايلد دستى با مبارزات يىى

 بدهد اين اسـت كه مردم بايد اططمينان داشته باشتدند كه اين حزبـ براى تأمين سعادت
 آنها همكارى خواهند كرد. حزب ناسيونال سوسيال مطمئن است كه أين برنامه آنان را به مقصـود خحواهد


حزب آنها از مسـائل بــيار مهمى اسـت كه ملت به آن احتياج دارد و هرگزَ نبايد در آن تغييرى داده شود.
اكنون بيرسيمم ابن حزب جـديد سيانـي چه كارها مى تواند انحام دهد.

## فصل هفدهم

## اولين مبارزه و اهمـيتت سـخترانى






 بزركتر ازاين تشـيكيل دهيم.



 هافرايى هاوس اممديت زيادن بيبدأكرد.

هر هنته يكبار در همان ساللن جلسهه ما تشكيل مى سُمد و در هر بار جمعيت أنبوه



داثـتـت توضيح داده شـد.

 جه مطالب مهمى را حزب جوان ما برالى مردم كفتثد و درياره آن توخيَح داد




 تصميمات عالى جمهورى آلمان قيام كند.
 انتقاد كند او را دشـمن سرسخت حِمهورى میى دانتـتـتُ.

 باعـ شكـــت روسيه شـد المـتا






 مردم گرفته و آنان را به صوردت يكى مجسسه بي جان درآورده يرد.

كتلد.









يُزانرنــ










 حه حد گّناهكار بودتلد.
 يه شـهار آهردند.


نبرد من
مى ساخت جرأت ابراز عقيلده داثـتـ. اگر ملت آلمان در آن زمان هوشيار بود و مى دانــــت اين بيروزى كه به به معاهده

 دادند دشمنان سرسخت ملت بودند، كه يكى عمر از مزاياى عالى اين كثشور استفاده


 نتايجى كه از آن گرفته مى شـود مربوط به ملت اسـت ملت بايد درباره آن اظظهار نظر كنند.
اما در آن روز كــى نبود كه اين مسـائل را درى كند و امروز هـم كه حزبـ نا ناسيونال



 آشنكار كنند.



 الحساس مسئوليت كنند.


 پِيمان ورساى منعقد سـازند.


 جنگّ مى تواند اين بحرانها را تسكين بدهد.
اكگر در يكى جنگّ شكست مى خوردند نه طبته بورزووا و نه گردانندگان را مسئول

 قَدرت يهود و ماركـيست قرارگَرفته بودند رهبرى نمايند.

 همگى مبارزه با بدبختى ماى عـمومى را الز ياد مىبرد و فقط در فكر ايـن :ــود كــهـ بدبختى هاى فردى و تهيه غذاى روزانه ,إبا تحمل هزار مشتـت از بين ببرد.
 خواهد ساخـت و فقط بايل صرفهاجوئى كرد و كوشيـد نا الرزش يول حفظ شود.


 برإى احتراز از يكى جنگ ديگر به ملت نشـان بدهنـ. اما حزب ناسيونال سوسيالن اين. نكات را براى مردم روشن سـاخت و بـا به تـوده

 وظيفهاى كه دارد مسئول است.
اين مسئوليت در برابر همه هيز است و اگر گردإنندگان سياست در مقابل نـنرذ بهود يان در دستگاه دولت احـساس مسـئوليت دى




گرَته وظيفه دارد از بِيشرفت كارشكتى ها جلوگيرى كرده و بـخارات مسـورم سياه و
خضه كننده تسلطط يهود را خخنتى نمايل.
 تحواهد رسـيل و مانثلد شعله هأى سوزان صسحنه تسلط و نفوذ دشـين را سياه خخواهد
كرد.

در يرابر آن مر نوع نهضـت و قيام سيـاسىى كه يكى ملت داشــته باشـل به منزله خخطر بززگى امــت كه خخـارت و ضرر آن بـه هده كس خـو اهلد رسـيل.
 شـلده و أنان را به عقب نشانلدهاند ولى اگر اين فبيل نهضتتها با يشتيبانى ملـت آغاز

 داراســت كه زمـان را يشت سـرگنشتـه برناهـه خويش را با شُهـامت اجرا نمايل. مـمكن اسـت برالى هر يـك از احتزاب بحرانى ترين لحطظات فـرا بـرسـد اهـا نـبايلد


 سوى جلو برود و زمان حال را خراموشُ كنـ.


 ساخـت و در اثبر گذشـت زمات به مفهوم أساسى آن بِى برده و براى تأمين سعادت خويش از آن الستفاده محىكنل.
اين مسئله را در هـمان جلـسات اولُى خحود درك كرديهم.




درست نمى دانستثد مراجعه مىكردم وبا دليل و برهان تابت مىكردم آَنجهَ كه آنها ها بر خلاف ما فكر مىكنند مخالف نظريه خودشان استـ زبيا اكگر به نتيجه آن توجه

مىىردند دست از هخالفت برمى دارند.
رويه كار ما به أين طريق بردد.


 در فأصله مدتى كوتاه مسـئلهأى براى من روشـن شـد كه در جاى خمرد اهـميـت

خاص داشت.
آن مطلب اساسى عبارت از اين بود كه البتد! بايلد السلحه اعـتراض را أز دسُت دشمن كرفت.

 ائر سخترانى ها و اصـول ما را الز بين ببرند دست بـ أعتراضـاتى مى زدند كه در الاهر با





ترنيب خاص امست.

 دامُتند رقببان خويش را مغلوب ساختمر.
 خودم را متبكر آن بدانمت.
در كتابى خوانده بودم كه سرفس انـط


رقببان خود به كار بردم و از آن نتيجه مثبت گرفتم.




 بزنند سپس دلائل و مـاركى براى سركوب كردن اين اعتراض بـابــتى ارائـه داده شون.
روى همين اصل بود كه بعد از اولبني سخنرانى خخود بر عليه قَرارداد ورساى كه


 كردم كه أكثريت مردم در حقيفت از اين قرارداد اططلاع درستى ندأرند ولى بعضى


لحاظٌ زور و جبر به ملت روسيه تحميل شده بر بود.



 قراردإدها شناختاختن.







 انتسانى قرإرداد ديگرى است.





 بردارم و به ههـه ثابت كنم كه با حها بيرحمى و شفاوت خحصم آميز اين قرارداد را به شـما تحميل نمودهاند.
بالاخره يكبار ديگر دروغ زمامداران آشكار شد، حقايق مــلم برإى مـيليونها



 برستليتوسكى و ورساى باشد.


الــمنويـسى كردند.

اين جلسات برأى خودم هم فوأيد زبادى داشت و يكى از نتابج ههم آن برایى من أين بود كه در فن سخنرانى در معابل جـمع مهارت

 بايد به خود بدهد و به هـه وسيله مى تواند توجه مردم را بـه سوى خود جلب نمـايد.
تْدِدْ عَت

 رالهندطائتى كتنـلـ.

























 در هر حال بعد أز اين سخخنرانتى تفسيرات بسبيار مغهـل و مبـو طـلى در مطبوغات
 بيروان طرينه شـكــت به ئـدت نمام با اين نظر هـالف بـر بودند.



 فطرى سعیى مىكردند با نوك ثلم خوردكارى هـريرت بد هند.

 را كه نوشته در حضيور يكى جمِع ايرإد كمند.

 همه بدتر با ححايت و خو استكهاهاى مودم بجدائئى دأرد.


 يك نوشته بسيار جاللب مهككن أسـت مورد توجه كسانى كه با او در يكى ميزان قراد
دارند والقع شـود.


 بينتده رأ به بكى نتّطه تمركز دهئد زيرا در اين جاها عمل انـــان دخالـت ندارد و فكر و

 بكلى فراموش مى شـوند.





 طرز نگارش آن باكتاب اولى بايلد متفارت باثــد. نوشُتهها داراى مزاياى هخصوصى هسـتند كه مانند كام نمى توانند مؤثر واقِع سُوند.

روبه رو تـويد با مكالدات متفابل بهتر مى توانيد او را هتقاعد سازيلـ
 است در هم بريزد و از آن نتيجه مثبت برئيرد.



 اگر در ضمن سخن گفتن مرتكب اشتباه يا لُغزش كو حِكى بشود راه اصهلاح آن را مى جويد.

 جه اندازه باور كردهاند كه سخنان كوينده درست إست.


طورى آشكار و ساده خواهلـ كفت كه أحمتترين و كمهوش تربن شُنونده آن را دِرك كتند.
 مدالهالى تازه و به شكل ديگر آن را تكرار مىكند و ايراداتى را كه مدكن اسـت بـ به




 بعضیى عقايد به طورى باشـد كه از نظر عدم امستعداد شـنونده مــــاعد سـاخـاختن او

 تا جه حد در او تأثبر خواهد داشـت.


 عليه بورذرواها تحريكـ كرده اسـت.
سبيالاب أين كتابـها و دوزنـامهها كـه در ســا

 بايد دارایى دو دليلِ باشد.
يا اين كه محتويات اين كتابِها و روزنامهها از لحاظ علمى فاقد ارزشُ بوده و يا از نظر ديگر شايد مطالعه كتاب و روزنامه قادر نباشـد كه نظر توده را را جلب كنـا اين موضـوع از آفتاب روشنتر اسـت كه هميشه نوئتههایى ادبى اتثرش كمتر از مباحث روانى بوده اسـت.

اما به طورى كه يكى از جرإيد برلن اين جوانب را به من دأد انتظار ندارم كه شُســا
 كارل ماركس توانـست عـتايد خـود وا بـه صـورت مكـتب مـاركــيسـت درآرورد و








 جلبِ نمايند.



 مطبوعات می گفتند.


 امالاءنويس را برايى مطبوعات خود انتخاب ندو دئلد.





را وادار به اططاعت نــايل.





 است قبام كنند.




 خود نبرد نمايند.




 بريا نمايند.
جندي نگذشت كها إن تبليغات وسبع مردانى را بوجود آَورد كه با ميل و شـوقي

 جدىتر برده.



در مقابل آنها ناطقين و سشخنرانان ماركــيـــت دست به انتشـار جرايلد زدند. اين كار فقط از عهده يكى مشُت يهودى زبردست سانحته بود كـه مـى توانــتـت


 نمى تواند روى عقايد و افكار عمومى نفوذ يافته و آن را تحت انختيار خـرود بگيرد. وقتى وضع به اين قرار شـد و توده ملت به طور مستقيم تحـت تعليم افكار يهودى
 يوست و عروق آنها وارد شده كارى دشّوار است.
 و اين وابستگىى به ثدرت أعضاء و ساعتى كه سخنرانى آغاز مى شود مربوط است
 در ساعات مختلف سه بعد از ظهر يا اول شب تفاوت كند.

 شب شنونده مجبور است در حال خـسته آلن را بشنود، معلوم است كه اگر شُرايط لازم موجود نباشد تأثير لازم را نخخواهد دأشتـ


 ظهر انجام شـد.
 يابلد و براى اين كه اششخاص علانهمند بتوانند در سخنرانى ما حاضر باثـند رقت جلسه را در سـاعت ده صـبح روز يكـــنبه قرار دادمر. نتيجه آن بسبار عالمى و سود بخشـ بود.
سالن پر أز جمعيت و استقبال گرمى از ناطق به عمل آوردند اما جون سـاعتى

 شنوندگان را جلب كرده و رابطه بين خود و آٓنان برقرار سازم. به نظرم مىرسيد كه از سابق بدتر حرف نمى زددم اما تأثير آن با صـفر برابر بود.
 سودمندى به دسـت آوردم وـ بعدها رهاكه اين سخنرانى رإدر وقت ديگر ايراد نمودم به نتايج بسـيـار سودمند رسيدم
نبايد تعجب كرد به يك نمايش تئأتر برويد و نمايشى وا در ساعـت سـه بعد از
 و تطعاً از تفاوت اثرى كه در شَمـا باقىى گذاشته نعجب خواهيد كرد.
 مى توان گفت كه در تئاتر هنرييثــه به قدرى كه در شـب به خود زححـت هى دهـد در بعد ازظهر فعاليت نمى كند أما سـينما داراي اثر ديگرى اسـت و بعد از ذظهر و شـب آن

تفاوت ندارد.
اين ڤانون كلى اسـت كهه وقت اثترش بيشتر از مكان أست بعضى محل ها دارارا اثر
 براى درك مسائل به خود فشـار مى آورند.

 وقتت باشـد مهكن اسـت تاثير ديگر داشتـه باشـد و گاهى دبـــه شـدهـه است كـه در
 سازد.
در هر صورت زمان و مكان و طرز سختنرانى شُرايط هر جيز را تــغيير مـىدهـ

 است كه فوإى فكرى و اراده انسان در يكـ جا تمركز يافته و بهتر میى تواند احسـاسـات




را براى فرأگيرى آماده سـازد.
 سـاكت آن هجا انعجام مـودهـ.

 محىتوانتند در آن بير وز شـوند.


 خخطابه به نتتيجهـ برساند.



 بود كه توانـست الروبا را الز جا حركت بيل هد.





 انتفلابات شُـلِيد نمـودند.






 ب4 دستم افتاد.












كاملمى دالشُته أست.


مقابسـ كـيما






او سعى كرده بود پرحرفى هاى نويسنـدگان آلمانى را با نطق و خططابه مسردانتى
متايسـه كند كه با ستخنرانـى هأى خود دنيأئى را تحت اختيار خود كرهنته بود． در حالمى كه اگر از دوى انصافن ڤضهاوت شود للويل جحج از آن هردان سياسى بود كه با هزأران امثال بتمان هلوك برابرك مىكرد زيرا أو با نطوّها هاى خود توانـــت روح و حكومت نحود را تغيـير داده و آنان را سـرانتجام واندار ساخخت كه از الراده او بيروىي

اين ثنها ميزان ثــناسـائى قـدرت يكى ثاطتّ اسـت．
بنابراين ارزشُ نطلَ و خطابه يك مرد سـباسى را بايسـتى از نظر ملـت خودش به دهان میى آورد كه روى هـم رغته هنر و قّدرت ستخنرانیى او را نشان مىى داد．

㭌条裳
بِيشّرفت و گــترش فوتوالعاده نهضـت ملمى ها كه در فاصـله هنـل سال از عـالم

 تـمام در همـه جا شهرلت يافت و دئـمـنان را برأى مبارزهأى كه به منظور نابودى ما
آغاز شلده بود مهيا كرد.

با اين كه در اسـاس هر يك از الحزاب نلــفغهأى وجود دارد و تا فلــفغهالى نباشــ
 را به سوى خود جلـب كرد زير｜ما در برنامه نهضـت جلـيل خحود گفته بوديم كه مـا نظرى يُلأريم جز اين كه مى خو اهيم با روش جـد يل آموزش و برورش ملـت را در راه


وضـاوت نها يلـ．
حزب ناسيونال سوسـيال از ابتلداي كار خود نــــان داد كه مىتحواهد براى ملت
 خطرناك فرو برده مشخص سازد．


انسـانى كه خودد را در برابر هزاران خطر كه از هر سو به طرف أو حملهور شُده تنها

 مردى كه خود با نماينده يكـ فلسسفه جديد باشـد در متابل مسُشكلات مىتواند بــه

 داده جامعهالى جد يد بوجمد مى آورد.
 مى داند كه از زندگى خحود مايوس مى شـود.







 به شُمار مى آينــ.

 ماركــبـــت ها النداختهاند.





نبرد مـز





## مبا













اگر واقُعاً ابن طور مى شد زندگى براى من رونت و معنائى نداثـت و آرزو مىكردم
كه يك آلمانى نباشم.



 جمعيتها اليمان نداشتـند. بعد از آن در جلــات دموكراتها و ميلبون آلمان و احزاب ملى آلمان و حزب خلّق حضور بيداكردم زبرا مى خواستم بدانم كه ايْن جمعيتنهانى بر سـر و صدا جه تقش دهمى را بازى مى كنـند.
 بود.
 بدون ديسييلين و بيشـتر آنها شباهت حالن دهان دره كردن به كار خود مشـغول بودند.
 خود را گُرم كند.




 هى خواندند
 مناسبت يادبود سالل روز جنگى ملى لابيزيكى تشكيل شده برده


اونيورسيته ها بود قرائتُ مى شـد.


 يكـ جلـــه مذهبى داثـت كه كــيشُ در حالل موعظه كردن بود.
 حضيار نموت.
 فرو رفته و اگر در فاصله اين مدت مرد يا زنى از اتاق خارج محى


مى مسيلد.
سـه كارگر كه در اين جلـــه حضـرِ داشتند خواه از نظر كنجكاوى و با ايـن كـد

 بالاخخره اين كارگران به يكد يگر تنه زده و آهــتـه از سالن خارج شـدندند.

 ستختان بى فايده است. وقتى كه آن پروفـسور كه صدايش رفتهرفته ضعيفتر مىشـد خطابه خود را به پِابان رساند، رئيس جلـــه، از جا برخاست و با صـدأى رونـن و صاف خحود خطاب







نبرد من
آن سـرو2 هم عبارتن أز اين بود كها：

，

تُـرد．







 برسنـد．



 باثشند كمنر درنأره سيامبت دولت و القتصاد صـحبت مى كتند．

客客些
برخلاف آن الجتماعات ثاسيـونال سـوسـيال لز أجـتماعات آرام و بـى سـروصـلدا






كنفرانس جحى هاى بورزوا نبود ولى در هر حال آنها مسائلى را بيشُ مىكـُـيدند كه رقيبان خود را تحريكى نمايند.
 بودند زياد ديده مى شـوندا

 امروز تكليف خودمان را با شـما يكسره خوراهيـم كرد.



 گردد:
البته آنها برانى كارهاى خود دليل داشُتند.




دشـمن را نمى شُناختند ولى نمى توانسـتند مفهوم آن را دركى كتند.


 قائل نبودند.

 را به جاى ماركسيستها گا گرفته بودند.
 به دبنار فروخته بودند نمى خواستنـد باوركنند كه ممكن المـت يكى جمعيت سرخ به

وجهه ملى داشتته باشد．

## 米光米



 اجتماعات ما بگذارند．
 كنثن．


 تو جه نكنند و قَدم در إجتماعات ما نگا نذارند．
 امـا جون با وجود أين بعضى از طرفداران آنها جـسته گريخته به طور جـنهان و و


 سروصـداى زباد تكليف خود را روشنن كننـن． بعد از اين حواندث تا كتيكى آنان به كلى عوض نمايندگان ملت وارد اجتماعات مـا شده و با زور مشت تــكـيلات جمعيت هـا ا متزلزل سـازند．
ناگهان يِك دِع سـاعت قبل از شروع جلـــه سالن سخخنرانى ها لبريز از كارگرانى

 بريا مىكرددند．
أما هميشيه برخلافـ اين واقع شـد．
 بودنب كه هنوز ترديد داشتند ولى در هر حال حرارت و التهاب الوليه برطرف شـده
بود.
 درآميخته و به شكل يكى توده واحد هِ ير حرارت در درآمله بود.


 هــائل ملى با يكد يعگر تبادل نظر نمايند.



 موافق بودند اما هنوز مرحله عملى باقى مانده برد.





 كه سكوت و آرامش فابدهأى ندارد.








هستند.







 با ما نبرد نكنند.

 ملت خود نظر ديگر نداريم.

 جبهه دقابل بود. در هر حال اين انتقادها غير از رسوانُى خوردشان نتيجهالى نداشت و منتظر بودند

 كه عدهالى أز طرخداران ما به سوى آنها بروند زيرا در هر حالل زبان دشـمنان بسته
 مىكرديم. در آن زمان وضم طورى بود كه ناجار يوديم خودمان بليس جمعيت خودمان

باشيـم زيرا در اين حوادث اميدى به حمايت از طـرف دولت در در بين نبود و به طورى كه تجربه نشـان داده بود اين دولت هميشُه از خطاكاران خيثـتيبانى كرده بود.

 جمعيت ها را متفرق سازنند.






 و غارتگران حمايت مىكند.







 نئها را تعطيل كنتد. در برابر اين احتمال بايد كارى كرد كه حتى المقدور از اقدامات شديد جلوگّيرى بهعمل آبد.
به اين حوادث مسائل ذيل اضا اضافه گرديد.
دولت رسمأ املام نـمود جـمعيتماي رسـمى كه الز طـرف فـانون حمايت

نبرد من



داد كه از مزاحمـت اَنها جا جلوگيرى شود.



 خود اعتراف كند.
جـمعيت ما در متابل آنذها بسـى ناتوان و ضعيف بود و حـتى در شـهرستانها






 بلـدهـ بنابراين مجبور شد يم كمى بيشتـتر به تاكتيكى احزاب ماركسيست و بورزؤواها آشنا

ماركسيستها هديششه طرفداران خود را الختيارات مى دادند كه از آنان اططاعت كوركورانه كنند به همين جهت هرگز به فكر جمعيت هار الى بورزوا نمىرسيلد كه در دسته هـا و اجتماعاتات ماركسيسـتها ها خرابكارى كنتّد.





بكنام خائن و جنايتكار متفرق سازنل.
 جرايل وابسته به آن چنان فَرياد مىكتـيلد و كار به جائى مىرسيد كه مامورين دولت را وادار مى ساختندل به قيد فوربت اين جمعيـتها لا متفرق سازنلد. اها جحمعيتتهاى بورذواها هم به قـدرى ضـعيف و بى حـالل بودند كه در برابر اين ستختگيرىها به خون جرات نمى دادنل كه اظظهار نظر نماينـا.


داراى پجه حالت مسخرهأى أست.

 جلسه، را تشكيل داده و بعل از يكـ ربع ساعـت آن را تعطيل مىكردنـ.
 راستى جقتذ باعـت افنتخار ما اسـت كسـانى كه با ما هم عقيلده نيستنلد و خـود را محالْف ها مى دانثـلـ به كلو گفتگوى دوستانه عقايل شـما را بـــنويم و ما هـم آنجه مـى دانـــيم در اخخـتيار شــمـا



 افراد بشر در عقيده خـود آزادى دارند و ضـمن آن از جبهه مخالف تقاضا مى كند كه اجحازه بدهند ناطق جحلسه سخنرانتى خرد را به پايان برساند.
 سخنان بـن برادران ألمانى اختلالوفى به وجـود بياوريـم




برساند و در صورتى كه به مشخنرانى خود ادامه مى داد مجبور مى شد در مقابل سيل
 هعصوم سر تسليم فرود مىى آوردند.




 داشتتند كه مى توانند همان برنامه را در اين مكان هـم تكرار كنتند.

 يكى به ديگرى مى گفت:

 جإرهإى غير از بيرون رفتن نداشتند از آن گذشتهه ما براى أداره كردن


 كـى كه بخو اهد حتى برأى يكى بار سخنان ما را قطع نمايد با نهأيت بیى رحمى او را از جلسه بيرون خواهيم انداخت


 بهم بزند. از طرف ديگر در جلسـه خودمان يك يا دو پليس براى برقرارى نظم در اختيار


 اجتماعى اشتخاص احترام نمى گذاشتند اين تـدبير از طـرف بـورزواماهـا بـه نـتيجه

نمىرسيد.
اكا من از روززاول برأى ماعورين پلبس جلسـه سازمانى دادم كه افراد آن آز جواناناذ تشُكيل مى شدندن.


 فقط كسـانى تِبروز شدهاند كه داراراى شهامت و تهور برده و جون ما برانى يكى هدف



 تِيستند كه بحخواهند هدف مقدس خود را با حرف خالىى به دست بياورند.


 مثبت و دامنهدارىى يود كه هدف آلن نابودى نيروهاى محخالف و حكومـت بورذوازئى بود.
 مغزهاى نيرومند اداره مىكردندند.

 نحواهند ساخت.




 مى حانـــتند كه بايل برأى دفاع از حيات ملت جان













 2خالت كند.
 تو جه نمائيم.




كه در خالزج از سازمان شـنأخته شـود در حالىى كه سـاير سازمانهانى سياستى با بكـ علامت مخصوص شـناخته شده بو دند.


 مى توانست مزٔثر واقِ شَود
 دسته به دسته در برابر كاخ سلطنتى تظاهر مىكردند و وجود همین پرپـممها اثـر مطبوغى در مردم داشـت و مانند يكـ ركن تبلبغاتى مى توانسـت توده مـردم را بـهـ طرف خودشان بكشاند.

 برچممهاى رايش را انتخاب مى مردند.

 خاص بانشند.
از آنجائى كه انريش از لحاظ زبان با آلمان وجه اشثتراك داشت يكى از احزاب




 دموكرات و حزب مسيحى ملى بود. (1 (1)
i. Les chrettiens - sociaux



انـاختنثل.




جأى خحود باقى بو2.





زرد رايشـ را قبون كتـنـ.












 داشت از هر طرف تِيشنهادات نافِ و مطلوب خريافت نموديم اما هيحكدلام از آنذها

 كو جك حزبى ازنظر روانى در حال مردم موثنرو تحريكك كنـده و در بسـيارى از اوقات




 كه مى خمواهد احـــاسات مردم را تتحريك نمايد.




 نشـان بدهد.






 و خودم هم از نظر اين كه نا الندازه و در حدودى ريـاسـت جـمعيـت را داثشـتم

نمى خواستم عقيله خحود را به ديعرإن تحميل كنم زبرا ممكن بود يكى دبگر رنگ و و طرح بهترى را بيــنـنهاد كند.
 اندازها

 شـكل در آوردم.



اندازه آن رابطهأى برقرار ساختمه. و الين طرح برإى هميشئه ماند.
 آن دايره سفيد با صليب شـكـسته ديده مى شد به بازورى خود ببندند.
 قَرمز كه صليب شـكـيته در وسط آن ديده مى شدر
 منعددى ساخته شـد.

 حزب خودمان براى مردم حجيز تازهاى بود و از دور مانند يك مشعل فروزان به نظر مى رسيد. حقيقت اين بود أولين بار كه يكى از سربازان نـمونه ايـن بـرجّم را سساخت الز





پيـش گرفته بوديمَ.

دو سال بعـل هنگامى كه مبارزه ما به دسـت هزالران جـران آلمانى إنتاد به نظرمان


هميشه باقى بمانل．
خودم طرح آن را رسم نمودم و يكى از زرگرالن مشهورد بنام كاهار آن را ساخت و


米娄当
فنعاليت هاى ماكه روز به روز وسعت مى يافت در سال＋ 19 با به طورى بيشـرفت
كرده بود كه در هفته دوبار جلسـه داشتّتمr．
هر روز جمعى كثير در برابر آگچى هاى ما و در سالن هاى بزرگ هـى هجوم آورده هُ
 حقير مى دانــتـنـل به مامورين و كاركـان دولت متوسـل شـدنـلـ．




شـد يـهم．
ماركسيــت ها و حتى هيجِيك از احزاب ملى ثلـدرت ثداشتنند كه ماثند ما با اين
تعداد كثير تظاهر نما ينـلـ．
سالن بزرگـ كيندلكلر مونيخ كه گنجايش بنج هزار تنر را داشـت به طورى جـعيـت
 سالن سيرك كروم كه بزرگترين سالن شهر مونيخِ به شـمار مى آمـد تمام سـالن ها بـه وسيله احزابِ مـا اشـغال شده بود．

 برحسب اولْتَيماتوم لندن قرار بود در اقـساط هـختلف برداخـت شود．

الجتماعات مختلف راسيستها كه أز مدتى يـتِ با بكديگر وابـستگى داشتند مى خزاستند در اين مورد دست به اعتراض عـومومى بزنتل. وتَت بسـيار تنگ بود و من از ترديدها و دودلى هانى مردم سـخت ناراحت شده

ابتدا صـحبت بر سر ابن بود كه تطعنامهاي صـادر كنند ولى از اين كار صرفـتظر
 تصـيبم گرفته شد كه در برابر كاخ فلدرنال تظاهرات
 سخنرانی كنتد.
 از وخامـت وضع نگران نبودند و كميته مركزى جرات نداش اشت تطعنامه تعيين كنند.
 اعالم نمودم اما آنها تثشكبل جلسـه را به روز جهارشنبه هوكول نمودندي
 مى شد؟ چحه وقت؟
 صـدور تَطعنامه را به روز گّهارشنبه آينده موكول نمايد.
 تَطْعنامه تشكيل بدهمر.
 روز مالن كرون را برأى فردأى آلن شب يمنى بنجـُـنـبه سوم فوريه أجاره كردم. اتقاق غير منتظرهأى بود، نه اين كه هنوز ترديد دأشتيم كه بـتوانـيم مـاموريت خويش را انجام دهيم اما خطر آن داشت كه جمعيت مـا را متفرق سازند.

البته من وضع را خوب در نظر گرفتم و فصـد نداشتم كه در بـرأبـر خــرابكـاري



 سـالن حون وسـعت زياد داشـت خرابكاران زود شناخته میى شدند.
 داشـت ما را سالها در ثرده فراموشـى برتاب كند و اگر اين حادثه اتفان مـأفــاد خرابكاران با سرعت تمام مى توانستند به مقصود برسنـد. نقط يكـ روز مهلت براىى آكهى دادن بـاقى بـود و بــــبحتانه در آن روز بـاران
 جلسـه در منزل بمانند.




 از اغضاى حزب آن را به راه انداختا

 آن شـب دعوت كننـد.

 موجى خروشان در حركت بودند مى نگريستند در حالى كه در ساير تـــــمـتهـانى



باشند و شعار دادن دركو جه و خيابان هم در اخختبار آنان بود. در ساعت هـتـت سالن سيرك هنوز خلوت بود و هر ده دقبته به وسيله تلفن به
 هنـت تا هغتن نيم سالن سـخترانى مملو از جمعيت بود ولى أين سالن هورن وسعت زياد داشت كثرت جمعيت جلب توجه نمىكرد.

 در دريائى فرو رفته باتشند و به زحمـت مى توانـتمتم جمعيت را ببينم.

 در ساعت هشـت و دو دقيقه معَابل سيركـ رسيدم و هـنوز جــمـى كـير بــلو
 رقباى حزبى بودند كه مى خواستتد سرانجام كار را بدانند.
 سانى هاف هاوس داشتم احساس ندودم اما يس از اين كه أز بين ديوارهالى هحكم






ساختن آينده يا وازڭگون كردن آن، عنوان كنفرانس آن روز من بود و جون مى ديلـم

 ساعت اول احساس كردم كه در أين جلسـه موفقيت زياد به دسـت خواهــم آورد، برخورد أوليه بين من و اين جمعيت كثير به خوبى و خوشىى انجام شده بود.

در همان نيم ساعت كف زدنهاى طولانى به شدت تمام مرا الز سخن گفتن باز
مى داشــت.
و بعـل از دو ساعت اين مروصدأى جاى خــود را بـه يكـ سكـوت طـولانى و اححترام|ٓميزى داد كه تاعهر دارم نمى توانتم خاطره آن روز تاريخحى را فراموش كنمه.

 كف زدنها مرا استقبال نمود سيس جـمعيتت با مسرت تمام سرود ملى را خواندند. با جـشـمان تيزبين و موشكاف نحود امواج خروشان اين درياى انــــنـى را الز نظر


نداشتم كه حشــم از آنان بردارم.
از اين جلمـه تاريخحى عكس هاى متعددى برداشتـه شـلـ و نتــان مى دادكه هر يك
از كلمات خجه نفوذ قابل ملاحظهاى در قيافه ها داشته اســت
 نندو دنل و از دوى نزاكت سياسى از اشاره به اين موضوع خودددارى كردند.


ديگر كسى نبود كه ما را نـــناسد. برای اين كه اثتى راكه أين تظاهرات در مردم باتى گذاشته بود از بين نرود هفته بعل جلسـه ديگرى با همان شُرايط تشكيل دادم به طورى كه نتيجهاش مـن مانند دفعه اول مسـاعل و رضايتبـخـث بود. بزودى فاصله ما با توده مردم نقصان يافت به طورى كه استقبال آنان مرا وادار
 وسيع سـيرك سبرنايپا لبريز از جمعيـت شده بود.

 جلسات هفته دوـارو در اواخر تابستان و اوائل پائيز در هفته سـه بار جلسـه ما تكرار

هميشـه در سـالن سيرك جــع مى شُديم و يقين داشتيـم كه در هر جلـــه بيشتر از سابت موفقيت داشتهايمر.
نتيجه اين پِيروزىها در آن بود كه در هر روز بر تعلاد دومتان و طرفداران مـا
الفزوده مى شد.
در حالى كه در برابر اين بيروزىها رقيبان سرسختـ ما هم بـىكار نتـــــتند در وحشت و سكوت دجار ترديل مى شدند.
 ناجار دسـت به آخرين كوشُش زدئلِ و با إيجاد وحشـت و ترور سـعى داثشتند كه جدعيت ما را بهم بزنـند.
در ضـمن يكى از اقدامات خود نسـبت به جان يكى از نمايندگان مجلـــي موسوم به ارهارد، سوء قصد نمودند و به طورى كه میى گفتند به طرف او تيراندازى شده امه اما كَلولهاش به هلـف نرسيدهـ

 شهُر خارج شد و كــى ندانـــت كجا رفتـ اسـتـ.

 جلوگيرى كنند و لازم بود كه در برابر آنها ما مفاومت شـر دود جند روز بعد خربه سنغينت ترى فرود آمد.
 گرنت.



 جمعبيت ما بشرستند.

بايد گُفت كه اين هـم يكى از بدبختى هاى ما بود كه أين بيغام كمـى ديرتر به ما
 و در دحل جلد يدى مسشفو شـده بوديم ولى هنوز به طورى كه لازم بـود در محل


 در نتيجه اين غفلتت جلسه ما را فقط عدهاى فليل كه تعداد آن بالغ بر شصست نفر بود مى توانسـتند حفظ كنند و سرويس نگهبان ما نيز در برابر حمالات خـرابكـارى دشـمن بسيار ضـعيف بود و من هـم در صـورت أحـتمال حـمله دشــمن نـقشهالى



 عمل بگنارند.
با اين حالْ وفتى در ساعت هـتـت و ديع كم وأرد سالن هاف هارس شدم باز هـم
 باتقى بودند دشمنان ما خيلى زودتر از وتت معين آمده و طرفداران ما بيشترشان در خارج از سالن بودند. گروه كو حكى مأمور حمله در دهليز انتظار مرا داشتند، من در بزرگى سالن را بسته
 باشند. ضـمن آن به دوستأنم توصيه مىكردم كه در اين مـوقع حسـاس بـايد وفـادار و جانبازى خود را نتـان بدهند، هيتٍكس حت ندارد بیى جهت سالن را ترك كند مگر اين كه دشـمن جسلد بى جان او را بيرون بيندازد.
 موقع خططر رها كتند و اگر كــى بين آنها يافت شود كه تا اين درجه بـى غيرت و

ناتوان باشد خودم او را از جحمعيت خودمان بيرون خواهـم اندانحت يس بايلد هـر
 بعد وارد سالن شـده و با نظر اولل وضع را كاملا در نظر گرفتم.
 نگاهمالى آتشين خحود مرا بلدرته مىكـنـد.
 سروصدا در سالن بلند شـد. اما من بلون اععتنا و با خحونسردىى تمام جلو رفته و جون جـمعيت را آمأده ديدم قصهد نمودم شُروعع به الهحبت كــمَ. در اين سالن هميشـه من ذر طرف راسـت مى ايستادم و ميز خططابهام نيز يكى از ميزهاى معمولى برد.
 مردانى قوىهيكل و زورمنـل و بيئـترشان در مكتـب ماركسيسـت تعليم يافتّه بودنل.
 مى دادند و يششت سر آنان نيز معلوم بود كه علده كمكى آمآده هرگونه حملك هستنـد . با وجرد نمام اين شرايط من مشـغول صحتبت شـدم و ماننـ اين برد كه خـرد ر را



 سكوت ندودم فرصت بـه آثان داد و طوثان حملنه آغاز گرديد. ناگهان در اين موقع كه من سكوتت كرده بودم يكى نفر از وسط جــدعيت روى

صندلى بالا رفت و ڤرياد كشيد: آزادی!
بر اثر اين علامت قهرمانان آزادى شـروع بـه كار كردنل و هنوز يك دقبقه نگذ شته


را منفجر مى سازند به روى يكد يگر ريختند.
صندلى ها از جاى خحود تكان خورد، نعرههاى بلى بلند به گوش رسيد و لـخظه بعد اغتشاش عمومى سرتاسر سالن را فرا گرفت.
 گذشتهام جحگونه به وظينه خود



 الين مردان ما بودند كه با وجود خونربزى زياد مـانند مـجسمههاهى بـى حركت ايسستاده بودند.



خود نشان مى داد كه برانى سن تعجبآور بود.
 دشمن كه شايد عده آنها بيش از شُشَصد نفـ بود به وسيله پنجاه نفر از دوستان از در سالن و پلكها بيرون رإنده شدنـد
 در برابر ها مقاومت كننـ. ناگّان نزديكى در ورودى صـدأى خالى شـدن دو گلوله به گوش رسيد و به دنبال

آن تيرهاى يمى دبیى به طرف ميز خطابه انداخخته شـد. اين منظره بشت همـه را لمرزاند و در حعيقت ساللن آبجو فروشى تبديل به ميلان جنگ شده بود.







 جلسه ادامهه خوراهد يافت. من هم بدون فرت وتت شنروع به سخنرانتى نمودم.
 خود را به وسط سالن انداخت و با صدابى بلند گفت: جلسه تعطيل شده اسـت. بن اخختيار از شـنبدن اين حرف خندهام گرفت و نتوانــــتم خـوددارى نـــابـم و گفتم:
وفتى جنگّها بها پِايان رسيده يليس مدأخله مىكند.




## نصل نوزدهم

## نيرومنّل تا وقتى تنها است نيرومنـل مى مانل











دست مى آورند.


الين صثرِت جحون يك نْم هــترك دارنـن.

 دیىشانتن.


 نمـيكنتل.


 را تعقيـــــ میكنـد.
 يكـ هدف هـستند، هلتـها عذالبِ و شكتجه روحى و جسـمى را تححمل مىكنتد امـا













متمادى اقراد از روش مذذهب خوة احــــاس ناراحتتى مـىكنند، هـيل دارنــد در آن




 مى روند رهبرى نمايند.

 مرد همان كــى اسـت كه بابـد براى رهائى آنان قيام كتنـــ



 تضعيف او مى يردازند به اين جهـث اسـت كه در طول قرنها و گاهى در يكـ زمان

 عقيده مخصرصى اسـت بلدون اين كه اسماس عقيده خود را بشـناسل و بـى آن كه بداند آنحهه را در حالْ حاضر در اخختيار دارد نمى تواند رضايت او را جا جلب كند.



 كدام برأى خود يكى نيع استقّلال مشترك دارند و بدون تو جه به ديگرى كار خخو= را دنبال مى كنند.


اين دو گروه تفسـبم شــده در يكـ جا و يكـ مـسير به كار مىرغتت زودتر مى توانستنـد به
مقصهد برسنـ.


طبيعت هم در اين جا ها جـب قدرت اسـت يعنى دو نفر را به مبارزه با يكد يعُر وا مى دارد و هر دو با نهايت قَلـرت خود كوشـُ مىكنند كه خود را به مفصـد برسانند اها طبيعـت آن مردى را تقويت مىكند كه راه درسـت را بیموده و راه أو كـوتاهتر و

درسـت تر از ديُكرى بوده اسـت.
"سس جّه بابلد كرد؟


 حر بين نباشـد افراد هرگز قوالى لازم را برایى رسيلدن به مقصود به كار نحخواهند برد.
 راهى نا برایى هدف مشترك دنبالن هىكردند.
 هابسبورك و هوهترلزن بودند.

 برد دنبال نماينلد حون در آن وتقت اتريش در سياسـت اروبا وزنه سنگينى داشـتـ

 احساس برادرى جلو آمدند و ميليونها آلمانى را تحتـ اخختيار خودد قرار دادند. اما بـه هيتِ وجه تأسيس رايشس آلمان بر اساس اراده ملت آلمان نبود بلكه ايـن رايش زمانى بو جود آمـل كه پروس پيروز شـد و در واقع رايش آلمان بر خـلان ميلِ مودم با زور و جبر بـ إين, ملت تحميل, گرديلـه بود.

 و قدرت فكر و اراده را از ملت آلمان بگيرند．
 قائل بودند مغر همين مزدوران بيگانه نبودند كه ملت آلمان را در جنگى كـى كشاند سرانجام نتيجه آن به نفع دشـمنان فراهم شد نبايد فراموش كرد كه آنچها در اين．جهان
 يكى شخص واحد انجام داده و آن شختس واححد وقتى با بشتيبانى ملت قيام كتد بدون ترديد تا بِايان ماجرا تِيروز خحواهد بود．氷索㫧
اما در مقابل آن پيروزى هائى كه با اتحاد و همدستى جند گروه به دست مى آيد محكوم به أين الست كه در آينده نزديكى خواه ناخو！ا تجزيه شود و و نتبجه آن همان



 پيشرفت جنبثـ راسيسـت هم از همين فلـسفه بود．

فصل بيستم
حملهها جِگونه آغاز مىشدند

نيروى دولت قَلـيم بر سـه ستون اصلمى بايلـار بود: اول مشكل حكومـت مردم دوم اعضاى وابسته به آن و سو م نيروى مسلححى كه

در اختتيار داشتـ.
 به زمين گذاشـت و سازمات دولت را در أختيار حزبى قرار داد و با النت ترتيـب تمأم



 بر جا بداند.
 اگر ملت و نيروى دولت باهم متحد شدلند مى توانند يكـ قَلـرت ديگر نيز بوجود

آورند كه اهميت آن خيلى بيثتر است و آن را آحساس ملى گويند. و بالاغخره آگر نيروى ملت با الخساس ملى هم آغوش شـوند نيروئى كه از ايـن
 اما انقلاب سال 191 ا امكان انين اتحاد سـه گانه را از دست داد و فدرت را از

 به خحود معدوم گرديد و اين خرابمى ها مو جبات لنزش دولت رو را فراهم ساختـ.


 اين جا از بين بردن ارتشت است.
 بين برد.


 اجتماعى داخل كشتور به طورى روحيه مردم را خراب كرده بود كه كمكم ارتش الز


 كنْنـ.
 حكومت كه قدرت كشور رأِدر دست دالشت كاملاُ از بين رفته بود و انقألاب در دقابل خود ديگر كسى را غـبر از ملت نداشت.



با اين سـرعت ملت را وادار به اططاعت نمايد اما مقدمات تزلزل ملت هـر هم در در در دوران

 ضيعيف شده بودند.
 هى شُوند.
از يكى طرف طبفه عالى و همتاز و روشّنفكران و سـران قوم كه داراراى فضائل و


 خوددارى نـى كنند.

 طبقه ديگر است. دوره تصاعد و اعثلالى يكى جامعه بدون ترديد وفتى آغاز مى شود كه طبقه مدتاز

آَن جامعه نمونه بهترينَ مردم باشنـد دوره انحطاط ملت از وفتى اسـت كه بدترين عوامل در آن حكومت ايجاد قدرت كنتد.

بنابراين بايد توجه داشـت كه توده عظيم ملت به دنيا به تقـسيمى كه خـي








بهم زده و با توجه به تلفاتى كه در طبقه وسـط بوجود آملده بود به همان نسبت طبقه ممتاز كشور را نيز از بين برده است است


خططر جنگى باعت جه وحتْتى شده است.

 مى كردند و داوطلبان هوائى و دريائى و زمبنى و بالاخره شادابي
 هه كسـى أست كه اين حسـابه ها را بكند.


 برتن كردند.
 طبتَه رو به فساد رفتند.




 نداشُتند باعت سغوط سايرين شدند


 خوردگى جان خود را بى جهت الز دست داد انـند.


نتيجهگيرى انقلاب همان بود كه طبقه مستاز وجود ندانتـند كه اعتراض كنند زبرا همه مرده بودند.
 خيانت برادركثىى از طرف ملت آلمان انجام شد و جمعى اوباش و بد بـبخت بودند كه به دست خود آتت اين اتقلاب را افرو ختند.
 ريشُهاش برشانه مردمى بود كه جمع آنها در دزدان و راهزنان تشـكيل شده بودند.

 فششرهاى اجتماعى كه در آنها افكار انقلابى ريشـه كرده و با اين افكار افرا افراطـى

 افراد كه انقلاب را به بادأشتهـاند مقصودشان انقلاب ملى نيوده بلكه مى خور استند دولت سابق را به نفع بيگانگان ساتط نمايند.
 بهشـار مى آمدند.
 عجيبى بين مردم و طبقات دختلف بو جود آمل همـه ثيركمان شـده بودند و ومى ديدند حكومتى در حال تشـكيل شـدن است كه روى ملت استوار نثــده بلكه اســاس آن روى قدرت و ديكتاتورى امـت.
 بر عليه دزدى و غارت قدرت خخود را به كار ببرد جممى در دزدان را دا در راس كارهاى كثـور قرار داده و با شدت عمـل مشـغول بيـُـروى استـ.
 از صف خود خارج نمى شد، فقط به يكديگر مى گفتتند سازمان دهنده انقالاب يعنى كــى جرأت نداشت حرف بزند.
 بين المللى بود كه از اين وضهع استغفاده مىكرد.


انز روزى كه در روسيه گروه بيــو دان و و با برهنه گان را با به طور دسته بجمعى بر عليه

اين بُرنيب انقَلاب كارگرى بيروزگرديد.
 ديكتاتورهاى يهودى شدند كه با مهارت تمام مى توانستند گروه طبقه هـوم را تمام
 ديكتاتور ملى در بين مردم ظاهر گرديد

 بيروز شُود و از طرف ديگر مى توان گفت كه عامل اصلى به روز اثقالاب و تجربه ارتش سربازان جبهه نبودند بلكه در دازخله بودند



 بشُتابند بشت به آنها كـا كردند.

 تعقيب جان ميليونها سرباز دسـت انقلاب را با به ثمر برساند. راى به تمر رساندن اين اتقلاب حه بايد بايد بكنند؟
 وحــت و تهدبد به مرگ خرد افرادى ناتوان به وجود مى آيند همين عوأمل اصلى

است كه مى تواند انقلالِ سرخ را به نتيجه برسـاند.




 ندا يند. به هـحض أين كه آتشُ انقلاب اوضاع را در هـم ريختت اين طور به نظر رسيد كه در جبهي مستحكميى در مثابل هـم قرار گرفتهاند.
 نبودند به أين آسانى تسليبم شـونـ.

 كتُور برابرى كنتن. شـايد براى بار اول بود كه اين گروه بدبخت و خوشگذُران مى خوراستتد با اسلحه

خويش خودندائى كنند. بورزوأزى آلمـانى كارى كه توانست صورت بـد بـد اين بود كه توانستند با روساتى

 در روز اول عده بسيار تليلى آتش انقالوب را دامن زدنـد در حالىى كه تمام احزاب ماركسيستتى در ڤطـب آنها قرار داشتند.






## 总紫光

به طورى كه قبلاُ اشاره كرديم انقلابيون در برابر اين حوادث محصور شـوند
 مى آوردند．
 همان صلح مجبور بودند برايى استحكام سياسى دولت تجلنيد جانفّشـانى نمايند．
 چحگونه توانست بیروز شود برایى باسخ آن بايد بگويبم؟
 دوم اين كه احزاب محافظ كار تا آخرين درجه ناتوان در خودشان بر بردند


 هدف بوجود مى آيل．




 خواهد كشـاند．
 فدرت را الز دست داده و اطاعت داراى وظيفه را براى بتاى خود در هر وضعى كه باشـند لازم شـــردهاند
دليل اساسى ناتوانى احزاب دحافظه كار آلمانى در ابندا به علت از دست رفنـ．
 ما كه وابسثه دولت قدّيم بودند نمى توانستند خر مقابل دشـمن از عقيده خود دفاع
 مىكردند.
 هى دانستـند كه حريف زورمنـدى در دفابل خود دارند و در پِنين موتُع لازم بود ماننـن يك ملت زنلـه در برابر دشـدن متاومت نماينـ.
 داشْتند نفوذ در افكار مردم بود هنان در اين كار مهارت داشتند كه در مدتى كوتاه ملت برنده و فعالْ را به صورت يكى منفعت كارگر و كار گذار افكار ماركـسيستى در آوردند.
روزهالى هفنتم تا يازدهـم نوامبر ثابت نـود كه تا جه اندازه اين فـرضيه درسـت
 گروههالى جنايتكاران كه در انختيارشان بود تدام احزاب را مررد حمله قرار دادنلـ.


 شكـــت بدهند.
وثتّت صحبت به دور قانون حمايت از جمهوردى بيثت آمل بورثواها نتوانستنـل


 اكثريت به دست بياورند و قآنون جمهورى به نمع آنان تقويت گرديل.
 تـشكيل شلـ.
 ملت آلمان بوجود خواهند آورد معهذا به دلايل سهل انگُارى كارى از ردست آنان

به هدان دليل كه ملت تحت نفوذ نمى توانسنند در آنها نفوذ داشته باشنـد زبرا
 را به طورى كه مى خواستند تحت تــلط بكـيرند زيرا هر نوع افكار سياستى با مبانى فكرى آنها الختلاف داثـت و هنوز بـى عقيده تنها حِيزى كه ماركــيـيــت ها را را در اين



 صورت نمى دادند.


 در هر حال قدرت و مهارت يهود كه سر جشـمهـالى عميق داشُـت به طور مدام در
 از يكى طرف در مطبوعات خود با مهارتى بى نظبِر افكارشان را جـنـان مـتزلزل


 نهخت سياسى نمى تواند دخالت كند.
 راه وسائلى برایى بِيشرفت خود به دست بياورد.
 روسيه مديون فكر بزرگ او بود و فاشيــــم هم تحون دارانى فكر تـــلط بر مردم بود از
 اما احزاب بورذوازها فاقد يك چحنين تدرت و لياقت بودند.









 اجتماععى دستگير و دحكوم به زندان شدند．
 مذلتِها و دربه درى ها شدند．

米米米



 زوال خواهد شـد
نهضت جديد از







بتوانند در جبهههاى مخختلف باصفوف دشـمن هبارزه نماينـل.


 بود.
تجربه نشان داده اسـت كه هر نوع فلـسفه با سيستم سياسى در حالى همكن اسـت دجار شـكست تسود كه يكى فلسفه جلد يد قوى تر در برابرش ظاهر گردد.

 در مبارزهاى كه بيش أز شصت سال. طرل كثـيـد نه تنها نتوانـــت جلو بيشرفت


 تلان هاى آن بيفايده مى ماند.


 كارگرى دخالفـت ندود و ابن هوضوع بدان مفهوم بود كه نبايستى با ماركــــــــــت نظر هخالفت نشان دأد.
آلنها در حالى كه طبقه كارگر را ماركسيسـت دريـى جا قرار مـى دادند در عين حالل
 اعتراف ندودند.





من در فصل هاى پيش برالى برنامههاى عملى بیى سرويس دفاغى در نظر گرفتم
 حمايـت نمايد.
 نيروى دفاغحى بورزواها داشت اما از نظر كلى بين اين دو اختلافات زيادى مو موجود
بوغ.



 مى شود.
جون بين رؤسـا و فرماند هان حزبِ الختلاف شديلى وجود داشـو با جمهورى آلمان مخالف بودند كار جدى و مثبت انجام نمى دادنـد

 خدمتگذار شرايط انتَلاب ماركسيستى باشـد

 ستنرانى داشت و اولين وظيغه او كامارُ سحدود شخصى بود و و وظيفه داشت كي


نباشد.

 حمالات دفاعى خوددارى نكنتد و به همين جهت نام گروه حمله به آلنها داده شار شـد.
 نموده و از نظر تئورى ما را مـحكوم كردند.
 ما لازم بود و برإى هر يك اججتداعات سياسى تا شـدت عمل وجود نداشته باشـد

 جلو اين گروه را آزاد بگذلارد يس از ملدتى كوتاه جلوگِيرى از آن غير مهكن الست از



 دنبال مىكردند.









 به ماركـــيست مسـاعدت نمـايـد.
 جرايل يهوديان از آنها طرْندأرى مىكردنـلـ.

 خرد لالزم مد, داند.

 تمام نقـذه ما برإى تقويت گروه حمله براين بود كه أنان را هانتن افراد ضربهأى


 من دلائل زياد داشتم كه با سا ير سازمانْها از نظر كلى مخالفـ بودم از نظر عملـى
 اين كه دوإلت برایى تقويـت آنها هول كافى خرج كند تا بتوان از روى اصول معين در

تعليم و تربيت آنها كـرشيد.









است.

 حملهأى مى شوند كارهاى بزرگى صهورت مى دهند.
 كه لازم است جنگگى را فرا نگگرفتهانـد وظيفه افراد گروه حمله دفاعى ابن نيست كه هانند سربازان عادىى با تعليماكت


باشند و از لحاظ اراده و خرشروئى و بیباكى و شهامت در درجه اول بوده مىتوانتد






جنگگ بوده است
يكى سرباز را مى توان تا جند سـاعت تمرين به ميدان فرستاد اما آماده كردن افراد
 سنگين را التجام دهند.








دانـتـنـد.
بنابراين معلوم استت افرادي كه با دو سـه سـاعت به قلم سرسرى به ميدان جنگ
مى روند كارى از دستتنان ساختا
 قبيل افراد دخالت دارند و اگر افرادى را بها اين زحمـت و متـقت براي گروه حمـله
 وافق شوند.



ثاآزموده باعث تزلزل اركان در شـهامت كشّور بوخهاند.
گتاه از طرف دولت هاى خائن بود كه ميليونها سرباز خود را بلـون اين كه آنان را
تقويـت نمايند به ميدان جنگگ فرستادند.














 فروختهاند.
از طرف ديگر گروه دفاعى ما هيج شباهتى به تاسيسات و سازمانهاى بحرى


اســت.
تجربه نشان داده است كه سازمانهاى سرى كارى انجام داده و بيثـتر از اوتات
 كردهاند. بيشـتر از اوتات در بين جمعيتتهاى سرى افرادى ديله شلدهاند كه به نفع خود

















 قادر نيــتـنـ چنين كأرهائى انتجام دهند.







جايى آن يك مشـت خائن ديگر زمام امور را به دسـت مىگرفتت و نتيجه آن كـاملاً برتحالف بود.
همين شرايط در مورد از بين بردن كــانى كه به كشور خـيانت مىكنند هـادوَ
استـ.
أين يكى عمل غير منطقى و مسخرهآور است كه خيانتكارى راكه به طور مثال


 نما ينده جمهورى مى دانند. اين يكى نوع بیى عدالنتى است در كشورى كه هزاران خيانتكار حرفّهأى در رأس.
 مى كنتد.

 مى كثـانند. يس بايل فنساد را ريشه كن ساخت و اللا با از بين بردن يكى يا دو نثر بلدبختىها اصالاح نخوإهد شد.
برنامه ما براى أين هسائل به أين ترتبـب بود. عقيده ما اين اسـت كه نبايل دزدان و خـيانتكاران كو جـك را به معاكمه كثـيد در

 سوى مبز محاكمه كثـيده شـوند تا إين تصيفه به طورى كه للزم أست النجام نـــود اقلِّام به هرگونه اصهلاح بى مورد است و همين تصفيه را هم در إرتـّ بايل انجام داد

 سازمانهأى يسرى خوددارى نمايتُد زبرا مـمكن بود سـازمانهانى دنأعى ما نيز تحت

تأثير اين گروهها وافع شرند．
 كه بعضى جو انان تازه كار آلمان در كارها مىكردتد جلا نگاه مى دانُتمّ．米类落


 تربيت شوند．


 غالبأ حانظه هم نقويت مى بُبرد بهتر مؤثرتر المـت





 در موفع لزوم براي دفاع از كشُور فعالبت كنـند．








برایى أعمال دفاعى آماده ساخت كه خلدود اعمالنـــان وسيع باشد و هر كـدامَ بــ قلدىى با هوش باشند كه در دام طراران گرفتار نشوند و بتوانند با كوشـُ خود يك دولت ملى.راسيست بوجيود بـياورند.


 سازند.




 ا ــ تظاهرات عظيم سازمانهاى ميهن پْرستان در برابر قانون دفاع إز جـهوردى

در مونيخ.



از اين تظاهرات أعتراض بر عليه قانوّن دفاع عمومى از جمهرورى انقلابى بود حزب ناسيونال موسـال نيز قَرار بود در اين تظاهرات شرات شركت نـــايلـ رزه دادن


 بين جـدعيت ديله مى شـد.
 جمعيت بود سروصـلا و هلهله عمومى را به راه اندأخت و و من هم در برابر جمعيت


 ملى هم مى تواند در كو حهها و خيابانها به آزآدى حركت كـد اعضاى طرفداران جمـعيتهانى سري
 كروه دفاعى (اس آ) متنغرق و خون آلكود شدند.

 خرابكارى كشُور كوتاه كنند.

 تظاهرات ما به قدرى بيشــرفت يِيدا كرد كه در فاصله بسبار كمى بر تعدأد ما به

مراتب انزوده شُلـر.
دوم - توسعه تظاهرات ما در كربورك بود
 آلمان تشـكيل بدهنـد. من هم يكى از ملدعوين در اين كنگّره بودم و از من خراهث كـرده بـودند كـه عدهأى را با خود هـمراه ببرم.
اين دعوت در سـاعت يازده به من رسيد و در فاصله يكى سـاعت ترتيبات شـركت در اين كتُكره داده شد.
 كه با اولين فطار مخصـوص از از مونينِ حركت كنيم. در همان روز به سـاير گروههاى (اس آَ) كه در محل هأى. مختلف تمركز داشتـند دستورات لازم داده شـد




ا'ستقبالى كه از ما به عمـل آَهل كامالا بیى سابقه بود.




 اعزامى تظاهراتت اطلاع دأدم برطبت مذاكراتى كه با نمايتدگان شـهردارى به عمتل,


شهر ظاهر شويم.
همين كار را هـم كرديم.
در جلو ميلان أيسنگاه جدعيت انبوهى از مردم زونگرد و دشنام گويان و فرياد زنان از ما الستقبال ندودند
دزدها... راهزنها أز شهر ما بيرون برويلـ.



 داشُّت رهبرى نمودند. در اطراف جمعيت كثبرى مانند موج دربا حركت مىكردند و هر لحظه اتـبوه جمـعيت بيـــتر مى شـد. ولى به محض اين كه إزرأد گروه حمله والرد حياط شـدند كه نا كهان جهعىى انز مردم به طور فشرده و درهم در حالىى كه ثريادهاى بلند مىكتيدنـل خوالستند وارد حياط شـوثلـ
بليس برأى مخالثت إز ورود آنذها درب حياط را بسـت جون اين حادثه تتريباً






 مزدوران سرخ جرأت نكردند مزاحم ما شُوند.
 به ابن هعنى كه جون گروه (اس آ) ديدند افـراد حزب مـورد تــجاوز آنـان قَرار





 سخنان خود دیگیتند كه دزدان و راهزنان ناسيونال سوسيالِ به اين شهر آَلدهاند كه
 ميدان عمو مى آغاز خحواهد شـد شركت نماينـد در ساعت يكى و نيم بعد از ظهر قرار برد تظاهرات عظبمى در ميدان بزرگ شهر بريا شُـود.






 نقّطه ديگُ بعضهى گروه هاى وابسته ماركسيست كه از خارج آمـده بودند و هنوز مـا را نمـى شناختند باز همم سـعى كردند مقاومـت كنثند ولى حـمالِت گـروه (اس آَ) مـانع هرگونه اقدامى از طرف آّنها شَدنـند. به أين ترتيب مردم شهركهمكم هشيار شده و و جرأت يافتند از ما الستقبال نمـايند و
 هـرتانگگيز به استقبال ما شتافتنـد. هنگام شـب به طور ناگهان مامورين راهآهن اعالِم نمودند كه حاضر نيسـتند قطار را براى ما حركت دهند.
 بگزارند.
 حسابب تمام افراد سرخ را تصفيه خحواهد نمود و با يكى حمله عمومى رامآهـن را
 ضّمن آن عدهأى از رهبران سرخ را به اسـارت خحواهيم برد.
 پتنين عملى زده شود سروگردن تمام اقراد را با هشـت و لگد خورد خحوانهم كرد.
 يس از رسيدن اين پيغأم ثطار در سـاعت معين بـه راه افــتاد و فـردالى آن شـب

 قانون بين كردم اجرا گرديلـ.


مى دارد در آن روزز برعكس به همـ ثابت شل كه نيروى عمومى ملت مى تواند هر

 دارند.
البته اهميـت أين اقذام بزودى آشكار شـد ولى گروه (أس آ) دائــتند كه به عقبده خود ايمان دارتد و تحت رؤسا و ثرماند هان عاقلى رهبرى مى شوند




 آزادى از دست رقته را تحصيل نمايد.



 نداشت و جمعى سرگردان بودند كه نمى دانـــتند به كدام طرف رو آورنــلد در أثر




 نموته يِيروزىهاى أَينده استا
كنگره كربورك به همه ثابت كرد كه لازم اسـت تُروه حمـله (انس آَ) داراراى اونيفودم



تظاهرات كربورك يكى نتيجه ديگر داثثـت و همـگى دأنــتند كه ترانستها!ـــم بـا



 منحل گرديد.


 مرا مجبور ساخت از يبثروى بيثتر آن جلوگيرى نموده و تغيبرات كلى شر سـازمان داشخلى بدهم.





 اشتفالن ناحيه روهر كه در واقت برالى هـا غافلظيرى تازه بو

 گروه دناعى ما كه در رأس آن هزاران










 وابيـته حزبـ ما بود استفاده نمـا ينـد.




## فهل بيبـت و يكم

## فلد اليسم غير از ظاهرسازى هـيزى نيست






 مسئول جنگ مى دانستند.







 كِّ







 كرفتّه إمست.



عنّت آنمان هوشـيار بود و گناه اين. جنظـ را الز طرف كـــانى مى دانـــت كنه جزء
 هتَمْم بـاخت


 تنُشاشتنـ.


 نداثـت.


 كَرفتار شـدند.

 تهديد مىكند.


 كردند انقلالب برد.








 منافع عمودى باوير يعورفى نمود.




 كردند.

 كرده بوتند مبارزه كند خود را به ميان هلت باوير اندانخت با بآن ها ها هم رينگ شد






 آمدند.

 مليتارنــــهمانى چروسى در آمد.



هرشيار كند باويرىها را بيش از بيش بر عليه بروس تحريكى نمودد.
 عناصر افراطىى آغاز ندود.
 لـحاظ شدت عملِ سابقه دأشته باشد.



تروسى ها و مردم آلمـان در معاببل ما ايستاده بودند. یروسى ها در مقابل تشكيلِ جلسمات ما به قدرى عصبانى و ناراحت بود بردند كه



پروسى ها هم مى كوشيدند.

بكى از نمايندگان باوير در رايش فرياد زده بود.
 جلسـات آن روز كــى حضور داشت تا بداتند براى من جیه معنى داثــت وقتى براى

 آنها دوستان دوران جنگا من بريند كه هميشنه براثى حمايت من در جلـــات



 دزدان هرسه مى زدند در حالى كه ما در صف اولن سينهمأى خرد را هـدف كلوله قرار مى داديم.

 حمايت مىكردند.

 در محل, واگگز تــكيل شـده بود دوستان من كه در اين مدت رفته رفته زيادتر شـدـده
 دوازده نفرى با مــت و لگد به طرفى پرتاب شـده و و رزير باها آنات را لگد مـال كردند

و هاننـل أجساد مرده و نيــه جان به خارج رانــه شُدند.











قَرإر مى دهم.




اين مطلـب نيز براى ما مسـلم بود كه ايجاد نفرت مردم را بر عليه هروسىى ها همين فلرأسيونهاى غير ملى فراهم كرده بودند، براى همه كس تعجبآَور بود كه چگگونه
 خدمت كرده إسـت وازثگون سازند. همان طور كه يهوديان قبل از انقلاب توانسته بـودند تـوجه عـــونوم هـلت را از فعانيتـهاى آماده ساختن مردم براى جنـگ جهانى و اعمالى كه از آنَها در زير هرده
 بروسى ها تحربكى نمودند اعمال غارتعـى خـود را كه بر عـليه مـلت آلمـان آغـاز نموده بردند مخخى ساختند.

با اين برنامه هنظمّ مرفت شدند يكى را بر عليه ديگُرى تحربكـ كنند كه از جمهله








 مى گشـودند.
 الشخاصى هستند اين بود كه به طور تدريج معايب و منأسلد كار را الرائه دهيم زبرا
 با اين كه سازمان دفاعىى در ابثلدای امر نمى نوانـي
 بسيار مفيد بود.
 خذد توانسـت به اين جمعبت دفاعى كمـك برساند.





 صاحبـ و مانك الرقاب ملت آلمان باشده، او وظيفهدار است كه زندگى مردم آلمان


 خو! إهلتُزَفت.

فصـل بيـــت و دوم
هرویا كاند و مسئله سازمان
 خاصى داشت.
يس ازاين كه وأرد حزبـ كاركر آلمان شدم از همـان ررز اول ســــت مأمور تبليغات


به آن اهميـت زياد مى دادم.


 بنابراين در هر يك از سنازمانهاى سياسى تبليغات مقدم بر هر حيز المـت زيرا
 سازمان دارإى يك رشتـه عوامـل سازمانى است كه بدون اين وسانل يـيشّرفت آن


آن سازمان مانند مردهأى مى ماند كه با زور و جبر بحخواهند آن را زنده نگاهـا
 را وازگون سازد اين است شختصى كه مأمور تبليغات اســت از از عهلده انجام

 بسيار خطرناك خحواهد بود.

 أعضاى حزب به جستجو برداخت كه أين تبلينات در فكر كدام تأثير بيشتر داثتـه و
 ناميل.



 نتوانستهاند به عنوان قهرمان در حزب شنـانـاخته شوند.




 فراگيرى افراد وأرذ باشَدـد.


 رأهى راكه بايد بيش بگيرند نشـان بدهل.











جدأ بود برايى مردم مفيد نخواهيل بودي

 در تمام قّهرمانهها يِلا نشـود.
 خوب ادأره كنب. طبيعت انسانها مـختلف است يُكى زرنگگ تر از ديگرى و ديگرى نادانتر و كم استعد أدتر از نسومى است.
 طرف خحود جلـب كنل ولى از طرنف ديگر استعداد يكى تئوريسـين و يك سـازنل با يك
 فرد واححد جحـع شدل يـى مرد فوتا العاده به وجود آملـه است. به طورى كه قّبلا نيز اشـاره كرده بودم از ابتدأى المـر مـن خحـودم را بـرأى افــور
 تشكيل بلدهم و آنان با فكر و سـيــتم جلـيل پرورشّ يابند تا بتو أنتد در آيتلده نزديك عوامل سـازندكى سازمان جلديل را به وجود بياورند.

نبرد من
به اين دليل اسـت كه هدف تبلينات هميشه مقدم بر سازندگّى است اكـــر يكـ

 ذيل اساس حزب
 دو گروه تهيه كند.

 مىكند.
طرفداران حزب كسانى هـستند كه با أيمان كامل اعضـاى حزب را بايل تـربيت كننـ.
طرفدار حزب كسى است كه به آنجه مىگويد ايمان دارد و اعـضاى آن بـراى بيشبرفت هدف حزبـ مبارزه مىكنند.


 خواهد شد.
طرفدار بردن عبارت از شناسائى كامل برنامه هدف حز حزب اســت و عضو حزب

 كامل هدف حزب اسـتـ.
اما كـسى كه بخواهد عضو عـو شو را به طورى كه وجو د دارد منتــركند بابستى حداكثر اعضاى حزبب به اصول حزي
 حدأقل فرار دارند. بنابراين دستگاه تبليفات بايستى هميشّه در هر لحظه به اين حفبقت يـى برده و

 دستگاه تبليفات نبايلد براى بيشُرفت مقصود از او دسبت بكـــل بـلكه أو بـايد بــه


 ريشـرفت حزبِ بؤُرُ بانثند．
资娄类
دستگاه تبليغات وظيفهدار است كه دكترين و فلسفغه جديدى را دا در افكار مردم

روجيه مِيدم مفيد خواهنـد برد.

دستظاه تبليغات فكر جديد وا دو مردم نفوذ مـى دهد تـا در روز يـبروزى ازِ او


 تمايند．

## 点愙突





 كند．
بنابرابن دسـتگاه تبليغات و سازمان يعنى طزفدإِاران و اعضانى حـزبـ وظـايف


همان نسبت اعضصاى برجسته و موثر زبادتر فـــرْده مىشـوند و در مقابل آن تعـداد



 اعضاى حزلب اضافه شود．

## 索至娄




وظيفه دوم دستگاه تبليغات بهـم زدن افكار مردم اسـت تا بتوانند آلذها را براكى فلسفه جذ يد آماده سازند در حالمى كه وظيفه سـازهان در اين مرحله آن أســثكه براكى تقويت خود و بیرونى هلّسفه جديد أفراد را براءى مبارزه آماده سـازد．変客安


 خود بكتثاننل．

## 路策罧

به عبارت ديگر بايد بگوئيم.






 سازمان حزبى افراد خود را بين كسانى انتخاب مى دكند كه در اثر تبليغات كاملا

 خواهد يافت.
 اعضاى حزبى تفرقهأى حاصل شود اين تفرقه و نجزيه داخخلى به جدائى و انفكاكى

 شود و روز به روز روحبه آنان برايى مبارزات حزبى و سياسى دحكمبتر شود.
 احتياجى به سياهى لشكـر ندارد بلكه اگگر در بين افراد قهرمانانى انگتـتـنما يافت

 زباد مى شود به همين علت كثرت جمعيت دجار ضعف خحواهد شـد.



 ضميف و بورزواهاى راحتطلبِ به آن توجه نخوإهند كرد آنها مهكن است در در درون خود و برأى خودشان پارتيزانهائى بازنده هرگز نخواهنـد توانست به طورى كه شايسته است به اعماق اين فلـسفه نزديك شرينـ شوند.
 رالز جاى خود تكان بدهد كه دستگاه تبليغات آن فعاليت بيشتر داشته باشتند زيرا
 مبارزههاى شد يد بزنند تا بتوانند يِيروزى را به دست بياورند.

نبرد من






 جدائى و انفكاك مى شونل．
اين تبيل هِمعيـتها وضع غير عادى دإرند و در ابتلالى كار در كارهأيشان عـوامل نامطلوبِ بيش آملـه و هر روز بر تعـاد آنان افزوده شلده و در مبارزات حزيى نيز غالبًا دحار شـكـــت شدهانلف．
 حّْب آششنا نِمى شـونـ و تعصبات جاهلانه غالْباً نيروى دفاعىى آنانِ را مترَلزل و يا اين


اين حزب هـم مثل ساير احزابِ بى مايه است．
پس لازم اسـت كه يك حزب مترقَى براى حفِظ و نگاهـدأرى خود به هحض أين

 سيـستم اسـت كه حزّس مِى توانل هـسته مركِّى خود را نگاهلدارى كنـ． تمام احزِابِ سيـانـى و هذهيى بيثـرفنت خود را بايلـ هـرهون شـناسائى كـامل
 نتخو｜هد آمل．

米米娄

 و سرستختى وظايف لازم را انجام مى دادم و تلاتّ من ييشـتر براين بود كه انفكاكى و

جدائى در بين اعضاى حزب بوجود نبايد.
 مى آمدند، رفتار من اگر چجه ختـونت زياد داشـت و مهكن بود افراد را الز من برنجاند

 اسـت و نمبى توان سرنوشت يكى حزب را به دست كـــانى داد كـهـ بـا تـعصبات و نظرهاى شخصى مى خواهند كار كنند.

 دستگاه تبليغات ما روش خود را ادامه مى داد.




 أفرادى فعال با استعداد با من همكارى مىكردند كه در فصل آينده به طور اخختهـار به شرح آنها خحواهم پردالخا





 هوافق يا دخالف مى دادند
در اين جلسات شحصصيتها مورد نظر نبود هر كدام مى توانمستند در هر رتبه و


در اين جلسات همان مقررات سخت كه در انجمن هاى دولتى بـرگزاز مـي شـد
 افرادثى هم عهلهدار كارهأى سازمانى و دسته ديگر فعاليتهالى نـيليغاتى را اداداره هیكردند.

 رئبس اول كميته مسئوليت رأهنمائى اعضضاى حزب



 دارد.





فدرت بيــتـر هى داد.

 كاغذهأى ماركدار محروم بوديم.


 بردم جاى مناسبترى برایى خزدمان بِيلأ كمث و درصـد بودم كه يكى سـالن يسـيار

وسيعى كث محل آمد و رفت اكثدبت مردم باشد اجارْ كنم.
درمحل آبجو فروشى قديم اسرنكر بكـ سالن كو جـك سـفـ دار بود كه غر سـابت



 و وحشـتناكـ دانيـتـ.
أين زبر زمين اولين بِناهگاه ما بود

 صورت يكى دخمـه وحشتناك درآّورده بودند.












او هر روز از سـاعت شـش تا هتـتـ در دفتر ما كار مىكرد و بعدها حاضتر شـد از



او وفادارنرين عضو حزب ما به شمـار مى آَمد به طورى كه همه خيز خحود را در اختيار حزب گذاشتـ.
الز مـان روزهاى اول شـوسلر بك ماشين تحرير آدلر با خود همراه آورد كه ظاهراً
مال خودشُ بود.
اين مأشين اولين اثاثيه حزب ما به شـمار مى آمد و بعدها در اثر همراهمى اعضـاى
حزب اين مأشين خريدارى شد









 r 19 به صورت



نتـريه سيانسى داشُته بائيم.




 خدمت زياد انجام دأده.





 بازرگانى حزب را به عهلذه بگيرد.
 رضايت داد به شرط اين كه در مقابل رفقاى حنبى مجبور به شَد





 مصرف كنـمr.
با وْجود منشکكلات زياد باستتناى بعضتى متخارج ضـروزى بـه طـورى كـارها را
 داششتيم.








بعضي مستخد مين كه وابسـنه حزب ملى باويرىها بودئل و در اثر لياقتى كه دائتنتد



 ما همراههى كردند.

 اختصاص مى داد.
 جا گرفت و كارها روز به روز بهتر مى شد و و با وجود أين كه مشـكار ونلات زيادى براى
 مى شـد.
در اين مدت در اثر بحرانهاهى اقتصـادى و كارشككنى دشـينان بـيـيارى از جرايد



 فعاليت بيشـتر كار كند.


 مزاححمت مانتد قهرمان با بـهـهامتى بود.




من در جهار سال بيش وارد حزب شدم حتى بكـ ورق كاغذ برایى نوشتن نداثـتـيم
 يكصد و مشـتاد هزار مارك طلخ اثاثيه قيـتى دائتـبم.

## فصل بيـست و سوم

## مسئله سئل يكاها


 وضع خود را روتْن سازيم.




 ادكانانذير نخواهد با بود.






 بدون هيجج ترديد نتايج اين مبارزات براى منافي






 آبنده آنْها دفاع كنثد.



 من در خطابه هاى خود دكمى قد



 كارگران بوجود بيايد.




بنابراين لازم است به سئوالات زبر پاسخخ داده شود.
اول - آيا وجود سند يكاها ضا ضرورت دالرد؟
 خود را در يكى حزب متشكل فرض كنيم و با اين كه بايد نغرات خود را در يكى از سند يكا دإخل كنيم.





 خارقالعاده خود به خود بوجود خواهد آمد.
 كارگر ضـرورت دإرد.


 عدلاً نبازمنذى هاى كاركَر را تأمين كند. .


 ريشه بغبرد.










 بوجود بياورند.
دراين صورت نبايد تصوركرد كه بهه طور نا گهان و بلـون آزمايش بتوان يكى جنين

 جان به دنيا آمده السـت.

 به قهرمانان ناسيونالل سوسيالل باشد تا اين كه بتواند يكى دولت ناسيونانل سو سـيال زنـه بوجود بياورد. به طورى كه قبالًا نيز اشاره كرده بودم دفتر هر يكى از مشاءل مـختلف بايل در مركز

 يكى از أين مراكز در دولت عضويت خخواهند داشـت و دولت نمى تواند غير از شـركت أين افقراد وجود يُيدا كند.
از أين نتطه نظر مهم حزب نازى بايستى ضرورت يكى فعاليت تشكيلاتى را با به
 هـم كارگران و هـم كارفرمايان را تعليم مى دهد در كادر و مشتترك سـازمان ملى فـى فـط از لحاظ تعليمات تئورى پيش نمى كمرود، بلكه بايد از راه مبارزه روزانه خود را تقويت

حزب بايد از خودش دنستهجاتى بوجود بياورد كه از لحاظ افتصـادى و هـالى



 با اين فلسفه حزب نازى توجه به زمان حال ندارد و ناظلر نـتايج آيــنـده اسـت، دولتت نازتى با اعضاى هحدود خحدد تعليم و تربيت مخصوصى مى دهد كه بثوانند
 پِاسخ سؤالل سوم خرد به خود داده مى شود.
 صنغىى به شمـار مى آيد.
 يكى حقوق هــاوى فرض مىكتد و در نتيجه نمايندگان دولتت در مقابل اين دو طبقه
 نازى با دستهبندى عدهأى از مردان وظيفه ندارد كه آنهـا را به صورت يكى گـا
 وجود داثتُه باثـد و در صورتى كه مبارزه نابود شود مو جوديت خود را به طورى از دست مى دهد و در اين حالل بدون اراده آلت دست ماركسيست خواهد شـد.


 ساختن الساس اقتصادى دؤلتهاى ملمى آزاد و 'مستقل مورد استغاده تورار دهد تـا انـا

بتواند هانيههاى صنعت راسيست و بازتاكانى ملِى را دجار اختلال سازد و به همين
 خدمتزذارى مالِيه بهودى قرار مى دهد. سند بكاهاى نازى بايل به اين علت و به وسبله تمركز دادن دستههاى مشتخص
 تفرقه طبقات شبرد از بين بردارد. براى تشكيلات نازى اعتصنابات يكى وسيله خرابكارى و وازگگون ساختن اساس مليت نيست أما وسبله نكثير نيروى طبقاتى است تا بتواند در مقايل مشكلات نبرد كند.

مبنانى فعاليت يكى فرد هـيـئه محلدود به نسبت بين علت و معلول نـيــت و بايستى همه جيز آن روى دليل و منطت و حسـاب كرده بايُد. كاركر نازى بايد بداندكه مالكبت افتصادى ملى به معناى تأمين مقاومت مادى ار مالكى نازى بايبـ بداند كه خوشبختى و رضايت كارگرانش شرط اوليه زندگى إو و وبِعـت يافتن زمينهاى او استب.
 هى آَيند. نسبت بزرگ آزادى شُبخصى كه در عمـليات براى آنها در نظر گرفته شـده بايد اين طور تفــير بشود كه لبافت كار يك فرد تنها به وسيله نامحدود شدن آزادى شناخته
 سنديكاهاى نازى اعتصنابات كاركران از اين نظر وسيلهاي الست كه اجازه دارند در اوقاتى كه دولت نازى بر سر كار نباشُد آن را به موقّع اجرا بكذار انـارند.

آنجه كه امروز باعث مبارزات كدرشكن مسيليونها كـارگر است شـايل يكى روز بتواند در اطاقتهاى بأرلمان مركزى حزلب نازى مشكل خود را حل كنند، با وجود
 و درباره ميزان حقوتَ و نرخ كالاهاكه براى زندگى اقتهادى هر دو زيانآور اسـت با يكديگر توافت نظر خواهند داشت ولى اين مسئله با بهبود وضـع سازمانهانى دولتى حل هى شود و اين بهبودى به طورى اسـت كه هر كس به طور آشكار آّن را خخواهد

إن موضوع وابـسته به يكى اصل كلى الست و هر يكى از افراد بايد علوقه به ميهن را مقبم بر همـه حیيز حتى كنافع حزبى بدانند. وظيفه سـازمانهاى نازى تعليم و تربيت و تهيه مقلدمات براى رسيدن بـه ايـن هدف است كه خلاصهه آن در اين اصل شناخته مى شود: كار دسته جحمىى و مشترك براى تهيه آَسايشن و اعتماد ملت و دولت كه آن هم بـ نسـبت لِيافت و استعدأدى اسـت كه هر كِلمام در هلت عمر خود از تعليم و تربيت و آموزش هانى دسته جمعى به دست آوردهانـل در جواب سئوال چهارم: كه چگگونه براى تشكيل اين سـازمانها موفت مى شـويم شايد در سـابق باسخ آن هندان آسان نبود. به طور كلّ در دححل تازهاى كه تأسيــاتى وجود نداشته كار كَذاشـتن تأسبـــات جديد آسـانتر از جائى است كه سـابقه داشته زيرا در اين صورت بايد ساختَهانى قل يم را براى بناهاى جد يد وازگون سـاخت و اين كار بسـيار مشكلى است. اگر در يكـ دحل سـاختمانى وجود داشته باشد دى توان يكى ديگـر مـانثد آن

ساختت ولى سازمان بر روى سـاخته ها و خرابهاهاى قلـيمى كار مشكلى است. سازمان نازى داراى امتيازى است كه ساختمان خود را روى سـاخته هاى سـاير

اجتماعات بنا نمى كند زيرا مهكن اسـت سأِر اجتماعات داراىى نواقصى باشد كه
 ديگرِ شُباهـت دأثته باشـد.



 و با وسائلى كه در دسـت اسـت آلنها را تغيير شكل داد.

وسيله اول نتيجه خوبى نداشت زبرا اششكالات هالى ما در روزهاى اول بسيار
 مى شد بيش از بيـُ اشكالات ما را زلادتر مىكرد جنان كه براى كارهانى حزبى من دجار اششكالات بسيار سخت مى شـدم كارگران نيز وظيفه نداشتتند كه بوالى بِيشرفت
 ستخت ما بودنــ تا اين كه دسـت سخاوت آقاى كوتو به طرفنـان خراز شـد و به طور



 مالى خحرأسته شود و من خبلى راضى بونم كه هرگز نـخواستم در راه هـالى اغضاى خودمان زا در مضيته بگذارم. مخصوصتأ مسئله نفرات نتش بزرگى در كارهاى ما بازى مى كرد و من كــى را در حزب نمى شناختم كه بثوانم از او كمكــ مالى بخواهــم كـــى كـه مـى توانـست بــا

لاين از او چِيزى نمى خواستيم.
اگر بحخاهم مدعى شوم كه سـازمانهاى نازى را فقط عتل و استعـلاد افراد بـه وجود آورد اين ادعا هم جتـدان درست نيست و تا هسئله مالى حلى نمـى شـد اميـلـوار
نبوديم كه بتوانــم در كارى كه بيشُ گرفتهأيم پيروز شـويم.

امروز جهعيـت نازى بايسـنى در مفابل سازمانهاى وسيع و پی قلـرتى نبرد كتد كه
 اين امر طبيعى است كه حمله كنتله بايلد از هر جهـت از دنـاعكنتدگان ثــوىتر باشـد نـرا دزُهاى دحكم ماركــيسـت مانثند فو لاد دحكم شده و با يستى با النرزی هاى بسيلا نيرومند درهم شـكسته شود و استعلداد خارقالعاده يكـ توى بايلـ بتوإند اين نبرد عظّيم را تأَخر برساتد. اكَر جنين مردى وجود ندارد بنابراين مبارزه با كسـانى كه از فو لاد دحكمبتواند كاز بيهودها اسىت و اين فكر از ديوانگى است كه اگر نيروى برترى وجهد نداشته باشلد
 امروز هم اين اططمينان را دارم كه دخالت دادن مسـائل اقتصادى با امرر سـياسمى كار بسيار خطرناكى است و اتفاقاً اين موضوع درباره آلمـان صدق مى كتد. در اين صورت مبارزه اقتصهادى از انرزِى افقاد درباره مسـائل سياسى مىكاهـلـ.


شوند.




وقت خود را در مبارزههاى سياسى صرف كنند در. فكر تـتويت. بـنيه مـالى خـود خرامند بود و كاملا وقت خود را براى بهبود وضع حال نخودشان صرف مى كتند.
 الستحكام فلسفه خود كوشـشُ كند و با تمام قوالى خود بكوشُـد تا بتواند فكر تــازه
 خود را دراين مبارزه به مصرف برساند توجه به مسائل افثصادبى و تقويت بنيه مالى قهراً قواى دفاعى دشمن رأ درهم مى شـكند و براى ثبوب أين مطلب مثالل زندهأى در

الختبار داريم.



 بود.
هر جه كه بيشتر قوالى خود را در مبارزههاىى سياسى به كار مى برديم بيشتتر به




المكان بذير نيسـت.

## فصـل بيست و حهارم

## سياستت آلمان و مسئله اتحادهاى بعد از جـنگ

سباست خارجى رايش داراكى نواقص و خردهگيرى ها بود كه خخودشانـان هم به اين




 تكرارگرديد.


نبرد من
حــاس دولتى بودنل در سياست خارجى عدم استعدأد و نانشى گرى خود وا به طور
 اما در اينجا' بايد نكته مهـمى را مورد توجه قرالر داد به اين معنى كـه بـايد بـين اعخـاى دولت مشـغول در كارهاى سياسى و اكثريت اعضاى بارلمان و متخصوصاً توده هـلت كه گوسفندوار در يیى آنان روان بودند و تفاو دسته اول مى دانستند جهه مىكنتن و دسـته دوم در اجـراى أعـمـال دبسته اول


 مسائز سباست خارجى در نظر اكثربت اعضايى آن غير از هـزيى بود كه ديگــران
 ضeغ رويه دولنت را در سخنرانى هأى خحود ذكر كند زيرا الين حزب عقيده داشـت كه آزادى هيجِ هلت عبارت از يكى بخشش آسمانى نيست و جيزى نبسـت كه خدإوند
 نيروى خلاقه بايسنى به دست آيلد.

 ا آن در زووابط خارجى سعى خواهـيم كرد استقلال ملى خود را حفظ نمائيم.





دسـت آورد و رفتهرفته در نظر مردم اهميت خاص بیيداكرد و همين تو جه خاصص با را بر آن داشدت كه به طور رسدى در مسـائل روابط خارجى الظهار نظر نمائيهم. اين أولبن وظيفهأى بود كه افراد حزب نازى را واداشت برأى روشُ كردن فكر
 كه براى حفظ استفالل كشور بايستى در مسـائل مر:وط بـه روابط خارجىى تجد يلنظر بعدل آيد. اهـل كلى كه بايـل در اين مورد در :نظر چأشت مسـئله ذيل اسـت اول أين كه بايـد دأنــت سـياسـت خارجى در نقش خحود وسيلهأى بـراى رسـيـدن بـه ايـن هــفـف و استفالل ملى اسـت. اين هدف بايستى بـه نفع ملت منتهى شود بس خالاصـه سياسـت خارجي عبارنت
 نتنجهdالى بايل بكيريم.
اگگر اين اصل را دانتستيم به وظيفه خود آَتْنا خواهيم برد.
**帚
 ملت را فراههم ساخته و از اين راه مزاحمـت توغه ملت را لز سر خخود كم نـمـا يند و ضمن آن درصـدد بودنل كه أز روابط خـارجى براىى خود تحصيل قدرت كنند امـا به طورىى كه ديديـم نتيجه به عكــ آن به دسـت آمد. ولى يكى تفاوت بزرگ داشـت ثبل از جنگگ وضـع طـور ديگـر يـود بـعنى اگـر مى خواستند قلمى به نفع ملت بردارند لازمـهاش داشتن: يكـ دولت مقتدر بود و تا
 نتوانستند يكى دولت مقتلد داشته باشنـد زيرا داشتن يكى قدرت زياد لازمهاشت ا!ين

يود كه روابط خارجى آنها به طورى باشد كه قدرت ملت در سايهاش تأمين شود و جون هر دو لازم و ملزوم يكد بكر بود هيج كـدام از اين دو رإنتوانـــتند تحصيل كنند. هميـيـه گفته شده اسـت كه استفلال هر ملت وابسته به شرايـط درستت روابـط خارجى اسـت زبرا داشتن متتحدين دلسوز و تشريكى مسـاعى با آنهها و ايِجاد حس
 بنابراين فرمول ذيل از اين بحث به دسـت مى آيد.
براى أين كه يكـ ملت بخخوامد آزادىى خود را حفظ كند فقط كافى نيسـت كه با تصرف فسمتى ازكشُور خود را راضیى كرده و از سرنوشت سـاير واحدهاى كشـوركه از حيث زبان و نثاد با آنها شركت دارند غافل يـهـاند يكى جـنين مـلت در ظـاهر مستقل اسـت اها دو باطن قَيل أسـارت بيگانگان را بر گردِنِ اندأخته اسـت و در هعنا انين نوع آزادى مشُروط هزار بار بدبتر از اسارت واقعى اسـت.
 كـــور أو به دسـت بيگانگانى اسـت كه در ظاهر امر با آنها پيـمان دوستى بسته اسـت. مى گويند جگونه میتوان سرزمين هأى ازدست رفته را به دست آورد؟ البثه مهم مسئله اين أست از هر كه بيرسيد خواهلد گفت.

كـُورى كه برحسب ظاهر خود را مستقل و آزاد مىىداند بابد يقين داشته باشـد آزادىى و استقالال أو در صورتى أمت كه با ايجاد نيروى ملمى برایى به دسـت آوردن
 خويش عقده اتحاد با دولْتها بستن به معنى آزادى واقعى نيسـتـ. زمانى كه ما در اواخر جنگى در بدبختى و در جنگال عفريت شـكــت و نابودى دست و یا مى زديـم دولت هائى كه با ما هـم پيمان بودند مهر سكوت بر لب گذأنـته بودند اها امروز كه حزب نازى قدم به ميدان گَذاهُتَه خون منافع خخود را در خطر

مى بينـند سنغگ طرفدارى آلمـان را بر سينه مىزنثد. اين رفتار دوستان سياسى است كه برای نابودى آلمـان هر روز نغده جديدى را سرگرفته و تا زمانى كه براى به دست آوردن خود از جا حركت نكنند اين سياسـت را دنبال خواهند كرد.

من در جلد اول اين كتاب درياره نواقص و ضـعف سيباست خارجى قَبل از جنگى
مطالبى از نظر گذرانــم.
 براى ملت آلمـان نتيجه مسـاعد نداشـت يكى از سياست هاى غلطط آنها كه بـــيار ناشيانه بود دست زدن بـه يِى سلسله مسعاملات بـازرگانتن بـود كـه بـه آن وسـيله زمين هاى از دسـت رفته را به دسـت بياورند اما نه تنها در اين كار موفق نثــنـنـ بلكه نتيجه آن هعاملات اين بود كه مدت حهار سال السلحه را به دسـت دا داد و سـرانچام
 عـده أين كه نما يندكان رايش هم كه با دست خوخ أين جنگـ راعلـم كردند ناجار خود
 البته خو|هل گفت كن نمايندگان رايـش تقصيرى نداشتنـلـ و در آن بحران سياسى
 ظاهر كار بسيار مثـكلى بود اما راه عملى هم داشـت به اين معنى كه مى توانــتند با عقَ قرإردادهاى سياسى با انگلنـــان و با نيرومند ساختن خود در طول جهل پنجاه سالل و بحذف برنامههاى اضافىى لااثً حاكميت خخود را بـه ثـبوت بـرسانند زيـرا انگلستان در دورههاى بسيـار بحرانى با اين نوع سياسـت سـزمين هاى وسيعى را به

دست آورد.


دولـتها الست و اين نوع سياسـت داخخلى هستلزم روش مـخصوصى الست و اگـر دولت توانسـت استقالال سيامـى به دسـت بياورد در انجام مـقاصد خـود كـامياب

خواهد شد.
اگر دراين دوران جههل ساله هزينه اضافى را حذف مىكردند و به جأى آن ارزش خود را در سايه بودجههالى منظم تقويت مى نمودند راه هيروزى در جنگى برایى آنها به مراتب آسانتر بود.
 بلد هد در ساير شـرإيط حتق تقدم رااز دسـت مىدهد و خـعيف ساختت قو'ى صنعتى دهار دشوارىهاى ديگر خواهد ساخدت.
اما تاريخ نظاير آن را در موارد مختلفـ نتـان داده اسـت در زمانى كه امبراطورى روم شكو فندگى توقالعادهاى داشتت بعدها در أثر جنگى بأيرانى ها دهاّر بدبختى و نكبـت شـد أما بـه طـورى كـه ديـديم بـس أز ايـن كـه أمهراططودى از بــبـختى ها و
 توانسـت موجبات ايجاد يكى جمهوري متمدن را در كشـور خود فراهم مـازد. بايد به راسنى اذعان كرد كه به طور كلى سياسـت خارجى آلمـان قبل از جنگى برپايه سياسـت عاقلانه نيود، و معلوم السـت اشتباهانيى كه قبل از جنـع در اين مورد مرتكب شـدهاند باز هم آن را نكـار خخواهند كرد و نمى توان يثشبينى نمودكه بعد از أنقلاب چهه روش جديدى را دنبال خواهند كره.
 شايد هدف آنان اين بود كه بعدها هم آلمان قادر نباشـل المكان بيروزى را به دست
بياورد.

اگر بتخاههيم به طور كلى وضع سياسى دولتهاى اروباتٌى دا در حال حاضر

تجزيه و تحليل نمائيم بايد اين نتيجه را به دست بياوريم كه از سيصد سـال حيش

 آن در سياسـت بريتانيا قرار داشـت. در برابر ثدرت انگلستان دولت آلمان تعاون غير از ارتش خود نداشُـت ولى زمينه اين سياسـت به طورى بود كه از ابتدانى سلطنـت اليزابت اول در انگليستان هميثــ سعى و كوشش دولت بريتانيا بر اين بود كه از بوجود آمدن يكى قدرت كامل در هر يكى از كثـورهاى اروبا جلوگيرى بعمل آيد و اگگر جنين قدرتى بـه وجـود مـى آيد دولت انگلسستان خود را موظف مى دانتست كه باز در سر نيزه اين. قدرت را سركوب كثد وسائلى كه دولت انگلستان براى سركوب كردن اين قدرت ها به كار مى برد بر حــب زمان و مكان يا تقهـدى كه در آن نهفته برد تناوت داشــت اما تصميمر جدى ونيروئى راكه به كار مى دوند هميشه بكـسان بود هـر جـه در مســـر تـاريخ وضـع انگگلستان مشكل تر مى شد به همان نسبت دولت بريتانياى كبير خود را ناهانار مى ديد كه باكمـال فوا بَيدأيش قدرتى بالاثر از خودش جلوكيرى كند.
 رقابت مىكردند وسـائلى به وجود مى آمد كه در هم كوبيده شوند.
 خود را ناجار ديد كه قواى از دسـت رفته خود را در ارويا جبران كند. به همين دليل بود كه وقتى أسبانيا و هند سيادت دربائى خود را الز دسـت دادند دولت انگلـستان تمام قواى خود را بر عليه مراكز حساس فرانسه متمركز ساخـت تا اين كه با سقوط نايلئون أول بزركترين قدرتى راكه مدكن بوديكـ روز سد راهـَ قَار


فرانسه ابن خطر مرتفع گرديد.
تغيير سياستى كه دولت انگلـستان نسبت به آلمان آغاز كرده بود بـــيار آرام و بى بسر وهدابود اين آرامش ته از آن جهـت بود كه دولت آلكمان در حالل تجربه بود و
 روئ مخصوصى داشت و در سختتترين حوادث سياسى حـالت خـونسردى و آرامشَ را الز دسـت نمى داد. خونسردى يكمى از مزاياى دولت انگُلستان انست و گـاعى بـا إين خـونسردى كارهائى را انجام مى داد كه حمـلههأى برقَ آسـا آن نتيجه را نداتُت ســياسنمـلر
 جأى ديگر معطوف مىداشـت تا رقيب نحود را فريب بلدهل ولى در هـمان حالّ با آرامسـى غير قابل تصور تبليغات خود را ادامه ميداد تا كمكم تـوجه دشـــمن را بـه سوى خود جلـب كند دوكت انگلستان از سال • 1 نتَتـه خود را طرح كرده بود. بلدبختاته در آن حال دولت آلمان در خوواب بود و متو جه سياست عافلانه دولت انگلستان نبود و ييثـرفتهاى اقتصـادى أمريكا را هم ناديده گرفت و قدرتى را كـه روسبيه به دسـت أَورده بود در نظرش محخفى ماند در حالّى كه انگلسـتان هوشيار بود و به همان نسبيت كه اين دولتها بيش مى رفتند مجبور بود بر فو'ى نظامى و سياسسى خود بيثزايد. در هدان إحوال دولت انگُلستان در آلمان قدرتى را متّاهده مىكرد كه از نـظر بانرگانى و محخصوصاً در سياست بين المللى بوانسطه ترفيات سربع اخير صنعتى با با او برابر شده و لازم بود به هر وسيله شده قدرت نظامى ز صنـتى خود را با آلمان برابر سازد.
حون دولت آلمان در آن تاريخ از لحاظ صنعتى و بازرگانى توجه هحافل سياسىى

اروبِ را به خود جلب كرده بود انگلستان ناحار شد از راههاى ديگر با اين قــدرت مقابله نمايل.
 تمام باكشـرِ هائى كه از لحاظ نظامى نيرومنـ بودنل بِيهان بسـت زيرا الو در آن حال
 كسى حق ندارد در اين مورد انگلـستان را مورد اعتراض قرالـ



 كسى بخواهـد به دشمن خود فرصت بدهـد =ير يا زود او را در ورطه هلاكت خواهد

اتداخت.
انگلــــتان از اتخاذ كشـورهاى ثرمانى باهم واهمهه داشت اما وقتى انقلاب در اين
 بايد اذعانِ كرد كه انگلستان قصد نداشـت كه آلمان را به كلى نابود كند به همين جهت هنگامى كه بعد از شكست سال 1911 و وضع آلمان در هـم ريخت و اغتـــاثـ


و وضع را به طورى ديد كه هرگز قبل از جنگً تِشش بينى آن را نكردهبود. دولت بريتانيا ملت چههار سال اسلحه بدست گرفت و به هـنظور ايـن كـه يكـ
 مى توانست أين خطر بزرگ را الز قاره اروربا دور سازد الـود


بين رفته بود اما به جاى او كشّور فرانسـه قدرت عظيّم الروبا را به دسـت گرفتّه بو.د. تبليغاتى كه انگُلسـتان مدت جهار سالْ بر عليه آلمان راه انداخته و با نفرت تمام مى خواست اين دولت را نابود سازد نتيجهاش اين شـد كه امروزز بعد از بـه دست آوردن پبروزى مانند يكى بار سنگیين سياست او را فنـار گرفتارى ديگر قرار گرفت
 اطمينان داشـت كه ديگر آلمان نــمى نوانــد در ســـاست امستعمارى و اقـتصــادى و و
 بوجود آورد.
زيرا نابودى قَدرت آلمان به نفع دشَــنان او تمام شُد بااين حال در روزهاى آخر
 ناكتيكى خود راعوض كتد، او به ملت خود فول داده بود كه با اين جنگگ قدرت و
 اكنون فرانسه بيروز شده و به نام يكى دولت فاتح مىتوانُـــت شرابط خـود را تحميل كند. اگر انگلـستان مى خواسـت عقبنتشنى كند خطرش بـيشتر بـود و مـانند آلمـان
شـكــت خورده به المارت فرانسـه درمى آمل.

برایى جلوگيرى از قدرت فرانسـه جارْالى نداشـت جز اين كه با دوستان خود وأرد
معامله شود.
بنابراين حقيقت امر اين بود كه انگلـــــان به هدف اصلى خود نرسيد و اين جنگ نتوانست تعادل قدرت او را در سباسـت ارويا حفظ كند بلكهه اين تـعادل بكـلى از دست رفت و با قدرت دولت هاى فاتح بعد از جنگى مواجه گرديد.


با يكى متعادل و از ديگرى ببشتر بود و در مقابل آن قدرت دريائى انگلـستان قرار داشت و در آن موقع فرانسه و روسيه تنها كثـورهائى بودند كه مى توانستند جـلـن يّثـرفت آلمان را بگيرند.
وضـع جغرافيائى آلمان هم بـه طـورى بـود كـه از نــطر اخـتلاف نـراد هـميشـه
 اما المروز اين وضع تغيير يافته بود.
 اين دولت بعد از جنگگ به منتها درجه قدرت نظامى رسيده و مانند يكى رفيب سرسخت در مقابل انكلـستان ايستاده برد. از طرف جنوب و مغرب در سرحدات ايتاليا , اسـانيا اطـمينان كامل داتـت و آلمان هم كه بعد از جنگگ ضعيف و ناتوان شده بود ديگر براى او خطرى نداشت با با اين اطمينان كامل از هر طرف مى توانــت در مقابل هنابع حياتى انگلستان رقيب سرسخت باشـد نه فقط دولت انگلــــتان آزادى اول را از دست داد داده بود بلكه تمام راههاى ارتباطى و بازرگانى او در مقابل زير دريائى هاى دشــــن در مـعرض خـطر افتاده بود.
يكى جنگ زيردريائى در سواحل اققيانوس اطلـس و سواحل وسيع مد يترانه كه در
 مسـتعمرات خـود نــمركز داثـت عــواقب بســيار وخـيـم و وـيش بينى نشــده بـرأى انگلستان ييش مى آلورد با اين ترتيب نتيجه سياسىى اين جنگـ كه بر عليه آلمان آغاز شده بود باعث تقويت قواى نظامى در سرحدات فرانسـه شد.
 را به منتهاى قدرت خود رساند و از طرف ديگر امريكا هم در اقيانوس ها برایى او

رتَيب سرسختى شده برد از نقطه نظُر اقتصاد به متحدين فـد يم خرد دسرزمين هائى را
 مبياست عممومى بريتانياى كبير تحت تسلط گرفتن اروبـا بـود دولت فــرانــــه هـم مى خواست اين سياست را درياره آلمانانجراكند．
 جلوگيرى نما يد بنابراين او مايل امـت بأ أين سياست همييُه نعادل قواى دولتها ها


است．
 در هم شكـستن نسـلط انگَلستان مشـغول فعالبت خواهد شد．

米类㫧


 نتيجه شوم خحواهلد داشت اما نبايستى از قَبول ايـن مـطّلب خـوددارى نـمود كـه


 عافالانه بايستى خربف زورمند زا از باى درآورد． الز طرف ديعر تجربه هاى سبيأسى اين مسئله را تابت كرده است كه اتحادهاكى مبنا بر اصول منغى نتيجهاثي ضعف و ناتوانى عمومى است．


بك فرد انگگلبسى است و هر امريكائىى در ابتدلى امر امريكائى است و مهـكن نيست كه شـما يك مرد سياسى ايتاليانئى را بيدا كنيل كه با سياستتى غير از سياست اليتاليا آشنا بأشد.




 بغيرند.





 الها أن سؤال بيش مى آيد كدام دولتى استـ كه در حال حاضر فكـر نمى كند كه أز

 نمى كتد كه بينـرفت فرانسـه براى آينده أو خطرنأك خوراهد بود.




حكوعت كنند و با بولشُويكهها آن جا نـونوذ داشته بـاشند بـراى آلمــان مـقاومت نمى كند.

 و ناتوأن و دستخوشَ تجزيه باشُد.















 است تكرار شود و قدرت فرعونى نظامى فرانسهه به قـدرى زياد شده اسـت كه مانند

 وسعت ارضی اسـت كه عوامل，مهم آلن در اطر｜ف دربالى مديثرانه برأكـنده شــنـه





 بعيرد．


 بقاى خودشـان از آلمان جانبدارى كند．米并家







آيا با اين تربيت هر دولتى كه باشد مىتواند در اتحاد با اين كشور اطمينان داشته باششد كه بكـ روز شرافتمندانه براى منافق او وارد نبرد شُوت



 كه دولتتهاى آن امروزز نتوانستهاند از حقورق ملت خحود دفاع نمايند خبر يك كثـور با دولت كه در بيمانهاهى خارجـى هــن او او اسـتحكام مـبانى
 هسئله سوم قابل دقت انست. اگر نگاهدارى آلمان امروز با اين ناثوانیى و خـعف برأى انگُلستان مغيد نيست


 يهردديان برايى الستفاده مالى از انگللستان درصدد اين هستند كه آلدان را بكلى از
 براى دز هـم شكستن قوإى آلّمان استفاده مى كنند.
 خواهد بسـت.

 بندگى يهُود موجبات سعادت آنان را فراهم سـازد.

兴米兴
لازم است أين سـه هــئله را به طريق ذيل خلاصه كرد.

كس آثككار اسست عقد اتحاد سيإسى بهبندد؟
دوم－ـآيا كتُورهاى دشمن حاضهر اتحاد با او خحواهند بود؟


 دآدهام و نتيجهانٌ اين اسـت كه در حال حاضر هيَج دُولتى حاضر به عقد اتحاد با آلمان نيست هيجِ كشورى در جهان يافت نمى شود كه حاضر باشـد سرنوشـت خود را در اختتبار كثورى بگذارد كه دولتتهاى آن تاكتون نتوانستهاند اعتماد كـــى زا بـه سوى خوء جلب نمابند و اگكر در بين ملت آلمان كــانى باشند كه با وضع حاضر تالش كنند كه دولمت آلمان را به إين مرحله بكثـانثد بايد گفت آنها هم اشتـباه بزرگى هى كننب．

 طرل هنـد سال اخخبر در آنها راه يافته إسـت．

فتط ما نبايد ثراموش كنيم كه ملت آلمان به شهادت تاربخ آزمايش خحود ران تنــان داده و هنوز كسانى هستند كه مىداتند أين ملت به طورى كه يهود بان به دنيا تشـان دادهاتد فاقد فضائل انسانى و استعداد نبودهاند．
 كتمان كند كه مردم آلمان داراى صفات و فضايل بلند بودهاند كسى انكار نمى كند

عــمل بـيشتر مـانهالى كـه بـه دست هـلت آلمـان انـجام شــــ مـولود خـيانتتها و كارشكنى هاى دشـمنان بوده است. هنزز نتزاد آلمـنى, زنده است و ميليونها افراد حاضرند با جانبازى و فباكـارى شُرافغتمندانه خون خودد را براى اين كشّور بريزند وروزى خواهلد رسيد كه باز هم
 كــانى كه نابودى او را خواستهاند نجات دهند.


بدبختى ماى خود جیه كردهاند؟
 مى بايُست اميدوار باشَد كه اين دستگاه خورد كننده اگگر چچه در ظاهر امر دست پِّى ملت آلمّان را بـسته ولى در عرض اين زور و فشار به منزله وسيلهاى است كه ملد را به سوى نحصيل آزادى خحواهد كثـاند. شُرايط صلح كه مانند بك ضـربه سخت بِيكر آلمان را درهـم فشــرده گامى از اوقات حاراى جنان تاثيرى است كه مى تواند ملت آلمان را براى بازگرقتن حقوق از دست رفته خويش از جا حركت بدهل.

آبا دشـمنان از قرارداد حـلح ورساى جه نتيجه مثبت گرفتهاند؟


داد كه ممين قرارداد شرم آور وسيلهاي برانى قَيام ملى است.
 كلِهـاى فتـرده آنان بلند است و زن و مرد فرياد مىزنـنـ. ما حاضريـم دو مرتبه اسلحه به دست بگيريمه.


نــار دشدنان بر ملت آَنمان هر جحه بيشتر باتـد قيام ملى و دسته جمعى را جلو خواههد انداخحت بايسبتى تحمام كتاب ها و روزنامهها و تئاترها و سينماها و ستونهاى جرايلد در خدمت اين تيام ملى كـذاشثه شـود و همـه با هـم فرياد برآورنـن اى خدأى آَسـمان آزادى را به ها بازگردان أى خحاى مهربان يكى روز ما را به مقهـود برسان تو خداى عادل هستى و اجازه نحخواهى داد كه يكـ ملـت زنده در اسـارت بـيـگانگان بمانند.

 استـ كشورهاى دشمن را مىتوان حاضر چچگونه ممكن است كثشورهاى دشمن را در انتحادهاى خارجى بـه صـورت دوست درآورد. البته اين كار مشڭكلى است و در سال حاضر اهكانیذـير نيــت و به دستآوردن إين پِيروزى در وقتى است كه دولتها و ملت ما بتوانند آمادگى پـيدا كـنند و بـا كتَورهائى كه نسبت به آلمان نظر خوبي دارند و در اثر تبليغات عقيلهه سياسى خود را در برابر ما تتغيير بدهند اتححاد دوستتى برقرار سـازند. اما يكى تنين پيروزى مدتأج به سال ها زحــت و كوشش ز زـاد داشتـ. أين طبيعى است كه ملت زباد مى خواهد تا كشورها عڤيده خود را نسبت به ما تغيير بدهند و بدانتد دوستى به آلمان تا انداززهأى مىتو اند منافع آنان را در هر حال تامين نمايد. براى اين كار لازم أست دولتهاى كاملاُ ملى بر سر كار بيابند و آنها بـابستى سعى و كوشش نـمايند كه با فلاكارى اعتماد كتُورها رانسبت بـه خود جلـب نمايند و تا وقتى كه اين اعتماد بـه دسـت نيايل هر گونه انتحاد نحارجـى نـمـى توانـلـ آيـــده كـورىى را كه مورد اتهام ڤرارگرفنه تامين نمايد بايذ أين قســت را نيز در نظر داشـت

كـ مذتها لازم است بگذرد نا هلت به اعمالل دولت خود آشنا شود زيرا دولتههاى











 سـي كند از كسانى كه در داخله كثور موجبات بلـبختى ملت را فراهم سـاختهاند
 ششمن سرسخت آلمان دز داخل كثـور است و كثور رهاى انگلـــــان و فرانسهه در !ي بين بنبختى ما حخالت مستقيم نداشتهاند.

اـكر نمى توأنيد نطُر خود زا الز اين نقطه بالا ببريد بايد يقين داشته باشيد كه هرگز


زيرا اگر مأ مى خواهيمبم با انگُنستان متحد شويم به دليل اين كه آنها مستعمـوات


 الزاس و لرن را از ما دزديدهاند باشى نخواهد ماند. ترديد آميز اسمت كه أين سيستم سياست برإى ملـت آلمان تافقع باشد و همـه كس مى دائل كه عاقالانهتربن كار همين است كه موازنه سيانسى خود را حغظ ندائيم. يِى تغيير جزئى در سيـاست روز و.به دوستى هذيرفتن ملتـهائى كه در سـابت با ما دشـدنى داشتنند و شـايل منافع آينده آَن ها در اين باشـد كهه به ما نزديكـ شوند با ارادده قوى افراد ملت مىىتواند خـــارات گذشته را براى ما جبران كنـ. باسخ اعتراضى سوم كمى مشكلتر است. آيا مى شود تصـوركرد كه اگر مـا بتوانيـم منافع كشورهاي دشمبن را تامين ندائيم أين اقدأم بتواند تا اندازهأى به ضرر يهوديان تمام شود أين خخود بكى از مسـائل مسهـم
$\qquad$ آيا سِياسـت عمومى انگگلستان در اين نيــت كـه از نـفوذ و بـيشرفت يـهوديان جلوگيرى كند به طورى كه اثــاره كرديـم باسِخ إين سئوال مشكل است. اما در هر حال يك مسسئله مسلـم اسـت اگر قوایى أجرائى يـى كشور به قَدر كافى نيرومند باشبل و بـخواهد تدام ڤوایى خود رط صرف منافع عـومى كند بديهى ابـت
 رخته ندابد. . ماركبـيست آغاز نموده و آن را در هم شكـــته بـهترين دليـل آشَكـارى است كـه مى توانٍ با سـيستم مـخصوص دندانمهاى زهرألكود انعى كثـنده را ازكار انداخخت اما وضص در انگلستان برخالف اين ها بود.


اين كــور هميـــه با شـكـــتـ روبه رو مى شـود.
 داشٔت دو مرنبه آخاز شد.



 برد كه امكان داشتت بك روز آتاى دنبا شود.


 اقيانبوس ها گَرفته است.








در حالى كه انگُلستان برأى نفوذ خود در دنـيا سرگرم اين دسيسه بازى ها اسـت يهود هم با أعمال خود راه را برایى او باز مىكند.
 برایى او كافى نيــتـ. بايد علاوه بر قاره هديم قآره جديد را هـم در اخــتيار داشتسته

باشـد.
او مى داند كه يهوديان صاحب سرمايههاى هنگفت اتازونى هستند و در هر سال نيروى تولبد شلـه در اين كــور زباد مىشود ولىى آنان داراى أستقلال مخصوصى هستند و از اين نظر باعث خشـم ساير يهودبان شـدهاند. در هر حال يهوديان در هر جا هسـتند جهه در ارويا يا امريكا عـامل مـخصـوص خرابب كنثده انگُلستان به شهار مىآيند و مامرريت دارند در هر نقطه از جهان بـا

 مبارزهإى راكه بر عليه يهوديان آتاز كردهايم بتواند سعادت ما را از هر جهت تامين نمايلـ.

# فصل بيست و هنجم 

## حق دناع







 قراز گيرد.

خرإبى كار ما از بهترين نمونه تاربخ إسـت كه جگُونه در الثر اشتباهات خويش به درههاى نابودى افتاد.
طبعاً هر ملنى كه مواجه با حِنين سرنوشـــت شد از هر ييش آملى آستقبال خواهـد

 اششتباهات بزرگ شدند اما بس از اين كه بعد از جنگ اختيار كثـور بـه دسـت يكـ
 سرنوشـت خرد وجود داشتـت جنگى رأكه به اينز كشـور تححميل كرده بودند با يبروزى

آلمان هايان مى يافت.
در اينجا لازم اسـت به طور سـاده نقاط ضمف آلمان را در مقابل سـاير كثـورها از نظر دوستان ناسيونال سوسيال بگذرانمر.
 صف قرار گيرد و اگر روزى هم ناتواتى نظامى در اين كـــــر انز بين برود و باز هـم حت نداريم با وضع حافـر خود را دولت مقتلدر جهان بدانيمه
 كجا مو, مسد. البته تا وقتى آلمان بـه أين حال است و مستعمرات او را ديكُران اشثغال كرده و سرحدات آن محدود شـده جنين كتـورى داخل توان در رديفـ كتُورهاى مـعتّدر جهان فرار داد. اگر قدرت يكى كشور رِا از نقطه نظر وسعت خاكى معباس بغبريم كثـور هحدود
 انگُلستان را هم نمى توان يه عنوان نمونه عكــ اين كـــورى آورد مـرف نظر از

اين كه هستعمرات انگلستان شامل يكى تههارم وسعت دنيا است انگلستان هـم به تنهائى نمى تواند يكـ كشور مقتدر باشـد.
مى توانيم به عنوان نمونه كتُورهاى عظيـم أتارونى و روسيه و بعد از آن كشور وسيع جين را مئال بياوريم.
عظمـت اين كشورها به نسبت وسعت خاكى و جمعيت أمـت كه تمريباً هر كدام
جنند برابر آلمان فعلى وسعت دارند.
فرانسهه هم در تعداد كشورهاىى بزرگ قرار دارد نه اين كه تنها اين كثــور داراى
جمعيتى است كه أز نرادها و رنگـهاى مـختلف ريز بـه روز در افــزايش است بـا


مانند اين كه غير از الرویا در قطعه افقريقا هر يكى فرانسـه جديد بو جود آمده الست.


داشت تفاوت دارد.
اگگر فرانسه با الين روش توسعهطلبى سيصد سـال ديگر ثيث برود آخرين بقاياى خون فرانسوى در كثور فرانسه افريتائى كه روز يه روز بر تعدادشـان افزوده مىگردد و بتدرِج از بين خواهــ رفنت و دوزى فرا خواهلـ رسيد كه تمام سـاكــنـين ارويـا و سرحدات رودرن به صورت يكى نتأاد پائينتر افرِقائى در مى آيند. تفاوت بزرگى سياسـت مستعمراتى فرانسـه و آلمان در همين نقطنه اساسىى است و آلدان سعى مىكرد نزَّاد خود را در مستعمرات حفظٌ كند در حالى كه فرانسـه با اين سياست يكـ روز نزاد خود را از دسـت خوراهل داد.
 و جمعبيت فراوان به قدرى پِش رفتهاند كه آلمان نمى تواند با آنها برابرى كند اگرَ به تاريخ هزار سـاله آلمان همم مراجحعه كتيم خحواهيبم ديد كه آلمان نه أمروز و نه دزگذشته
 روزى از خحراب غفلـت بيدار شدهايـم كه كشُورهاى بزرگ دنيا را قبضه كرده و ديگر بازى برایى آلمان باقى نگزاشتهاند. آلمان امروز در وسط كشورههاى بزرگى قرارگرفته السـت كه نمى تواند قد علم كند

و در هر چنـل سال يكبار با ضربهأى هولناك عــبـتر خواهـد رفتـ. آلمان بايد خواه ناخواه اين حفيقت تلخ را قبول كند و به خود بكرَيل كه در مقابل

 قابن قيـاس باشـد و اين صغت ناتوانى زاييلده سياسـت نامطلوب زماملاران گذشته
 اگر حزبَ ناسيونال سوسيال آلمان روى واقعيتت بخخواهد قضاوت كند ماموربت او اين أسـت كه با نهايت مليريت و فعاليت وُ نام امور اين ملت عقـ أفتاده را به دست بگيرد و در صف نقش و بیى حالىى به شدت مبارزه نمايد تا اين كه روزى بتوانـ كشتى شكستته و طوفان زده اين ملت اسير را به ساحل بيروزى برساند. حزب ناسيونالل سوسيال آلمان بايستى به هر قيمت شـه عدم تعادل بين وسعت خاك و جمـعيت كثور را از بين ببرد، اين موضـوع يكى از اسـاسىىترين سـياسـت

خارجى آلمان اسـت. در اين تلاش و كوشش مردانه بايد عدم تعادل بين سـابفه تاربخحى و ناتوانى فعلى بايسـتى از بين برداشته شود. ما بايل بدانيـم به نام اين كه حافظُ سرزمين نباكان خحرد هستيم و برإى رسيدن به
 خود را به دست بياوزيم.

米米类
وقتى كه من سـياست خارججى آلمان راد در دورههاى قِبل از جنگگ مورد انتقاد قرار مى دهم برایى ادعاى خود دلايل زباد دارم د مى توانم به جـرأت بگويم كه اگَر اخحلاق و رفتار مردم آلمان صد برابر بود از اين كه امروز با آن مواجهه هستم و اگر مردم آلمـان بیى غيرت و نالايتنر از اين بودنل باز هـم بايـست كه با اين．سـرنوشت دهار شويم ما
 موجوديت خحود را حفظ كند با وهف اين حال اگر سياسـت خارجىى دولت آلمان
 بيايد． اگَ با يكى نظر دقيق جنگڭها و تلاش هاى آلمان را در طول تاربَ هزار سالهاثت از
 اين نتيجه كلى و الهنى خحواهيم رسيد كه در اين دزياى خون سـه موضهع مهـم در سعادت خارجى آلمان قَار داشـت و اگر مى توانستيم بها اين سه اصل برسيم و از آن جانببدارى كنيم به نتبجه كلى مى رسـيليم． اول－حركت به سوى مشرقَ و جانبـدارى از سياسـت الستعمارى مشرق．

دوم－نصرف سرزمينهاى مشرق رود الـب． سوم－سازمان دادن يك دولت ائتلافى از خانواده هوهنرمون و سرزمين هاى rروس． دنبال كردن اين سه اصل مىتواند آيتله ما را تامين كند دو اصل اول كه مهـمترين
 بلون در دسـت داثتن اين，دو الهـل ملـت آلمـان نمى توانـل خر سياست خارجى خرد

ن.


 برإى آن هـستبم.






 با فيعين كردن آلمـأن وسائلى چيشّ بيأوزند كه از تجلـ يلـ سياست آينده اين كشور جـلُّكيرى نـمايند.








ملت ألمان بايل هوتُيار باتـد بداند علاوه بر زسعـت دأشُتن سرحدات تبـل از

 ناسيونال سوسـيال از اين قَار خـواهل بود:




را دنبال كنيم.

جديد آينده را دنبال كرد.





 دادند سربنوشـت روـيهِ را نـيز دجار خريشُـانى خخواهنل ساخـت.
 ندائيم.




 اين كه ما بتواتيم از افراد روسيه نـبـت به خرد استنفاده كنيمم.

 حملههاى حشمن يلون دفاع خز اهد ماند. از آن كَشُشه بين آلمان و روّسيه كشُوز لهــتان قرار دالرد كه كاملاُ اختيار آن بـه دست فرأنسه است.
اثگر جنگى بين آلمان و روسيه يا اروباين غربى واقع شود رونسنيه بايد قبل ارّاين
 بسبار مشـكل است.
با باين. برنامه ديله مى شبد كه صـنايع آلمان بايد به نمع جنگُ روسيه هصرف شود و براى ها كاز مثبت و مفيدى انجام نخواهد ذاد.




 نخزَامد دانُت.
اين كاملاً بد يههى أست وقتى دولِت هأى فرانسه و اتگلستان در برابر التحاد آلمانْ و روسيد قرار گرفتند ده سألْ صبر ندىكنند تا اين دو دولت از لحاطّ نظامى خخود را


صاعقهه ير سر آلمان فرود خبواهد آمد.
........ اما بايلد اين نكته را نيز اضـافه كنيم كيــانى كه زمام امور روسيه كنونى را در دست
 نبايلـ فراموش كرد كه زمامداران فـعلى روسـبه مشـتى جـنايتكار و مـردمان بست
 كه قابل اغتماد باثبد. نبابيد از خاططر دور داشتـت كه دولت فعلى روسيه به دسـت مردمى أسـت كه غير از






















 سينانسى آلمدان را تُجنذيند مىكند.











كه روسيه صاحبِ آن شـده السـت به ددست بيأدرد．
 هرگز أجازه ندهيل دو كتُور نيرومنــ به هـم نزديكـ شوند． هر نوع دولت مقتدر در سر حدات آلمان بوجود بيايد خطر بزرگى براكى آنمان

اسـتـ
ملت آلمان بايد بداند كه با تدام قواى خود بايستحى از برجود آملن يكـ دولت نيرئمنـلـ در سرحـلات خود جلوگيرى كنَن．
اگر هم در حال حاضر جنّين．دولتى وجو د دارد آن رأنابو سأزد．


مركز أن در خاكى ألمان اسـت．

بيگانگان بدهد أعتداد ندانتـته بائـيـ．

 بدهن．

米米米







خواهيـيم بود و اگر با اين دو دولت اتحادى داشته باثيبم يقين دارم خططر جنگگ براىى ما نخوامد داشـت إن دو كشـور نثها قدرت هائى هــتـند كه مى توانند ها را در متابل
 اصلاح ندائيم. زبرا الــلـ مهم در اين اتحاد آن اسـت نه اين كه آلمان به طور ناگهان مورد حمله قرار نخواهد گرفت بلكه اثرى نظامى اتفاقَ مثلث را كه براى ما ناگوار بود از بـــن خواهلا برد و دشمن سرستخت ما فرانسـه ذر مشـكلى بسيار ستخت گرفتار خواهــــ

نتيجه اين اتحاد در جاى ديگر قابل نوجه أسـت و آلمان از خطر جنگ دصمون خواهد ماند و به طور ساده مى توانيم وسائل و سعى خود را در اين اتحاد فراهم ساخته و براى مصنوعات خويش بازارهاى مناسبى پيدا كنبم. حيگر متحدين آلمان مـانند سابق حقوق يكى ترارداد در اقتصاد ما رخنه نمىكنند و برعكس براى اين كه أز اين اتحاد بهرهأى بگیرند سعى خود را خواهند كرد اقتصـاد ألمان را تقويت نمايند. نبايد فراموش كرد كه در هر دو حال باز هم اتحاد با تركيه و روسيه براى آلمان ضرورى اسـت مقتدرتربت كشورهاى أروبا به اتفاق يك كشور جووان تازه به دوران رسبده در مورد يبش آمد جنگى منافع بيشتُرى از آن دولتهانى يوسيده بـراى مـا خواهلد داشــتـ.

البته به وجود آوردن اين انتحاد كار مشُكلى اسـت ولى آيا به دسـت آوردن اتحاد مثلث هم همين اششكال را دأنـتـ.
 توجه جمعيت عرب و شـرق ضامن آينده ما اسـت و از طرف ديگر جون لازم اسـت

در مقابل فرانـسـه خود را نيروهند سازنـم ينس بايلد تمام سعى خود را بـراى درهـم
شكستن به كالر ببنلديم.
هر دولتى كه با فرانـــه محخالفت باشـد أتحاد با او به تفع ما أست و فراهم كردن يكـ متحد قوى در اين شرايط الز ضروريالت سياسـت ها اسـت به طور مــلـم أمروز ها در مقابل دو دشمن سرستخت قرأرگرفتهأيم ما حزب نأميونال سوسيال كه اين مطالب را مى دانيـم نبايد سرگردان شـويم درهم شـكستن روسيه يهودى و فرانـــه استعمـارگر غير از اتحاد با انُگُستان براي ها فراهم شـود براى به دسـت آوردن اين هدف كوشش

## سياست به سوى مشرقَ

دو علت مهم مرا وادار مى كند كه درباره سياسـت شَّق يعنى رابطه آلمان بحت
كتَم.
اول اين: كه بايد داتست سياستت خارجى آلمان به طرر كلى بايد مورد بحت فرار
داد.
دوم اين كه اين سياسـت از نظر حزب سبوسيال دموكرات تحگّونه بايستى حل و فصل شود.
بايد اعتراف كنم كه مسئله دوم كاهي ازاوبقات توجه هرا بيش از هر هيز به خيود جلنب مىكند.

## （

حزّب ما در مقابل اين سـياست داراى وظيفه سـنگينى است كـه بـا تـوجه بـه بسيارى از مسائل اصلى و اساسى شـمرده مى شود روابط خارجـى يكى دولت بـا كثـور ديگر بايسنى از هر جهت حافظط منافع عمومى و نحت شرايط بسيار موافن
 برابر است داراى شرابطى است كه با روابط دو كـــور ديگكر كه در هر جهـت با هـم مساوى هستند كاملأ متفاوت است．
آياكثـور آلمان را بايلد در شمار دولت هاى مفتلد ردانست همه كس خمواهد گفت خير زبرا در اين زمان كـُورى مى تواند صاحب قدرت باشَد كه بين وسعت خاك
 در اختيار اين مردمان مى گذاشتند．
 نگذشته بود دو مرتبه قد برافراشت اما افسسوس كه بعد از شكـست دوم ديگر به كسى اجازه ندادند حاكم سرنوشُت خود باشــ．
 امضا رسيبد دبگر جاى آن را ندانثـت كه كسى بنواند در مـقابل دشـــنان در خــود مقاومتى نثـان بدهد زبرا فانحين ما از هــان روز جنان پِافثــارى كردند كه سـاعت به ساعت بر بدبختى ما افزوده مى شـد． حق دفاع به طورى أز ماكرفته شده بود كه همڭگى مانند اسير و هر روز در مقابل
 شتكست 191 ا قَرارداد لوكانو را به ما تحميل كردنل．峧学学

همـ كس أين مسئله را به طور آشكار احسـاس مىكند كه بعد از حرارت سالدهاى
0.1
 فشـارهاى ستمـكارانه خود قرار داده بود.
زيرا همـه كس إين موضـوع را مى داند كه پافتــارى فرانسـه در شـكست دادن آلمـان
 خود را بـ زمين ردخت برإى اين كه شـكست ايتراس و برن را تلافقى كنّن و از سال ها بيشُ نقشه داششت كه با اين شـكست عظيم آلَمان را نجزيه كند.
 آلمان در أختبار يكـ مغت يهودى قرار داد.


 كه آنها يبيشبينى كرده بودند موفقَ به تجزيه كردن آلمان خوراهند شد.
 انتظار داشستند در نوامبر 1919 پايان يافت و ألمان با سرعت زيادى دیار شكـست تطعى گرديد.
اها در حالى كه اين حادثه برأى ما اتفاق افتاد هنوز قـــدت اعظم ارتثش آلمان بــيارى از شهرهاى دشمن را در اختيار داشت و فرانـــه به طورى كه مى خوالست مى توانست آلمان را تجزيه كند ولى لااقل موفق شـد أرتش ألمـان را الز خاكى فرانـسه بلثريك نحارج سازد.











 مالى را بيـُـتر بر آلمان وارد سازد.

وڤتى زمستان سالّ سYوا قرا رسيلـ كمكم نظريات دولت فرانتسه در مورد آلمان آنشكأر شلد و دو نظربه مختلغ در اين مززد برأى آنْها حاصل شـلـ.










 و طمـعكار ندى دادم.

فرانسـه كه در حال حاضـر قسـهـت مهـمى لز جحو انان خحرد را از دست حالده و بهترين عوامل نزادى او در حال از بين رفتن اسست ندى تواند قبل از نابود كردن آلمـان در
 ألمان و فرانتسه به دراحل خحطرناكترى رسيد، فرانسهه در تدارك ححله جلـيد بـه آلهان بود و براى افلّام به اين كار درصلدد فر!'تم كردن دنحلـين بود فرانسـه نه تتها سـعى
 اسـارت اقتصـادى قرار دهد كه خز اه ناخوراه در برأبر ستختترين شـرايـط آن دوللت تسليبم شويهم•
بعد از تصرف تواححى روهر در هر يُك بار ديگر ملت آلّمان به تالاش افتاد كه خود


 تزديكى كند اما به طورى كه همه مى داننـد انگلستات در سياسـت بين الُمللى داراى رويه خاصـى بود و تصرف روهر انگگليسسها را بر آن داشـت كه مرأقـب أوضاع باشنـد. زبرا در آن ححال دولت فرانسهه از لحاظ قلدرت سياسى و نظامى بـه مسرحـلهاى رسيده بود كه آكمان فبّل از جنگگ داراى ايّن قـدرت بود و آنها متر جه بودند كه اگر
 بزرگترين و زرخحيزترين معادن آمن و ذغال سنگ الروّا در دست دولتى يود كه برخحلاف ألمان تهام منافع آن را به خحود اختصهاص داده و مى توانُل با تقويت اقتصهاد خزيش در برابر دنياى ماوراكى مانش مقابله كنـ در حالىى كه معادن زرخـير مـا در

دسـث فرانسه السـت اگر جنگى وافق شـود تمام منافع جنگ و بيروزى نهائى به طرف
او أست.
در ايتاليا هـم احسـاسات فرانسويان و رفتارى راكه اين دولت بعد الزجنگ بيش
گرفته بود مورد نمرت آنان قَرار گرفت و اين بهترين موقعى بود كـه امكـان دانثـت

 يكى صدراعظم هوشبار داثتتند با اين حال مسئله نصرفـ ناحيه روهر توانستت براى



شـدند.
 خحود را شُناختتد و دأنستند كه دولت فرانسه يا غير آن خيالى غير از ضعيف كردن



 داد بـ كار مىبرد بــون ترديد ناحيه روهر براى فرانسويان به صورت شـهر مسكو در برابر نابلئون در مى آملـ.
در اين مرحله دو روش قابل طرح بود يـا ايـن كه هـلت آلمـان در مـفابل ايـن تهليدات بايستى ساكت بماند و اين اهانت تحفير را فبول كند يا اين كه لازم بود



امتيازات ساكت ماندند بايل اين قسـمت را تذكر داد كه دولت فرانـسه با تصرف ناحيه روهر برخلاف معاهده ورسايى رفتار كرده بود و با اين اقدام ستمكارانه دولتههاى

انتُلستان ايتانِيا را با خود هدراه كرده بود.
امـا دولت نرأنسـه اطمينان دأشت كه اين دو دولت در اقدام غارتگرى او تثـريك
مساعى كرده يثابراين غير از قواى خودشش به هيجچكس اعتماد نداشت.
دولت شرافتمند آلمان هـم نمى توانسـت غير از راه شـرافتمنداتـه روش ديگــى
 وسيله جنگى از پيشـروى هاى دشمن جلوگيرى كنتد و هرگوته همامله دوستانه هـم در

اين مورد حالت مستخره را داششت.
امها غير از اين كارها برأى دولت آلمان مـمكن بود معاهده ورساى پيش كشيلده و از حمايت سـير دول كه قهراُ از يـيشروى نرانسـه نگـران بودند استفاده نمايند. در واقع هرگونه هعامله ما دراين مورد حالت مستخره داشت و اعمال دولت هاى آلمان آتجه راكه للويد جرج در يكى از كنفرانس ها گفته و اظظهار نــظر كـرده بـود كـه آلمـانهـا

نمى توانثند حاكم بر سرنوشت خود باتـند مصداق بيدا كرده بود. در سال 1919 ما جريْده اشتباه خود را برداختيم و در سـال 1810 وتـتى كـه مى توانستيم سر دشـمن را به سنگُ بكوبيم باز هـم سر افــى مأركـيسـت ما را ناتوان


امكان داشت لااثل اينن اشتباهات را جبران كنيم. همه مىى دانستـتد كه معاومت در مقابل دشـمن امكانیّنير نيسـت اما در هر حال لازم بود ملت ألمان قيام كند با مقاومـت خويش اين لكه نـنگُ را از دامـان آلمـات بزّدأيل. در سال 19 بی بك بار ديگر در مقابل وضـ 191^آترار گرفته بوديم و هر نوع
نبرد










 اعتصاب فردى يا دستهج جمعى مقاومت نمودند










 زورمند شد نا حق خود را لز ديگران بتوانتيم بگيريم.

## تّتيجه4

حزب كارگُرى ناسيونالل سوبسبالل آلمان بكى بار دبگر در تاريخ تهم نوأمبر سال









 طرفداران ما نبايد فراموش كنند اگَ در روزهاى بر از اضطراب با ما مسـاعدت
.
نمايند و آنتجه راكه حزب از آنها مى خواهل انتجام دهند يقين بداننل كه يكـ روز كه شايد خخيلى دير نباشـد حزب ناسـيونال سـوسيال ألمـان سـرنوشـت آلمـان را تـغيير خـواهد داد.

پـايان






مجسهـ ای از هيتلر در حال سولند



















| 1 | كاربة (1) | 7 |  | (5) | 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| دك\% | كوروشل كيبر | Tr | صری\% | تارِخ إيران (r) | $r$ |
| وحيد مارشدرالى | سيرت كوروش كبير | Tr | / | تارِ مغمل ايران | $r$ |
| وديد هالردرالى | لشكركشى كورو | P8 | مras |  | $\varepsilon$ |
|  | (ند) | ro | الحمد كسرو |  | 0 |
| -104y |  | T8 | كربشا |  | 9 |
| A | فحز | TV | 3 | - | r |
|  | . | FA | , |  | $\lambda$ |
|  | سايه Tسيا | rq | على إلا |  | 9 |
|  | دلاودان ميركدر | $\varepsilon$. |  |  | 1. |
| شابور آرّ | قفرت دلدراهاها | \& | حس0 | تاريخ ايدان باستانى | 11 |
|  | شيهاى باساركاد | EY | سر/ | تإنغ مغتصر إيران | ir |
| شإور | حس | Er | سر/شی, |  | Ir |
| ה | \|rوسه عفراء | EE | مبدالح |  | 12 |
| شايور T/ | 己 | E0 | F |  | 10 |
| (1) هإيور (1) | (1.) جلدي) | $\varepsilon$ |  |  | 19 |
| (S) | ( Tا T- ا T ( | £Y | ) | \| رستم التوارِّ | IY |
| هالصور كد | كريم كا0 | EA |  |  | 1 |
| טת | \| | 89 | اليجاهيم (1) |  | 18 |
| \% |  | 0. | عباس إكا | \|طبِّات سلاطين إسلام | $\gamma$. |
| , إبإها (1) | (1) | 01 | مجتيى ميلوى |  | n |
|  | خورشيلد نيسفون (\% ها جلدى) | or | دكتر مكشكو | كارنامه اردشير باريكر | Yr |
| ) | (Y) با جلد (Y) | or |  | 相 | Yr |
|  |  | OE | سبكميم سالو | كرشاسب\% | YE |
| \| ابر| |  | 80 |  | تلعه | YO |
| ابر\|باهيم (0) | ماهرو | Of |  | مردى ال> جأوب | F9 |
| إبر إهيم (0) | ( عشى | oy | ) | ST | YY |
| - |  | OA | ع | \|شياى | YA |
|  | نبردها | 09 | على بِلالى | \| ششياى بابل | Yq |
| symulal | كادرشاه | 9. | , | اسرلار تخت | F. |

Tرس: ميدان بهارستان -خ كمال الملكـ


