


Fuentes, Norberto
سر شناسه:
فيدل كاسترو: شرح زندگى شنخصى رهبر انقلاب كوبا / گردآورى و ويرايش نوربرتو عنوان ونام هديدآور:


> مشّخصات ظاهرى:
> شابك: 978-964-423-796-6
> وضعيت فهر ستنويسى: فييا

يادداشت: Autobiografia de Fidel Castro, c2010. : عنوان اصلى يادداشت: كاد كاب فارسى بر گرداننده شده استا


موضوع:
موضوع:



 شهـاره كتابشناسى ملى: parar

انتشارات اطلاعات|0Y990rIII تهران:خيابانميرداماد،خياباننفتجنوبى، تلفزدفترتوزيعوفروش:Y999YYYY

تلفن:



فيلدل كاسترو 9
كردآورى وويرايش: نوربرتو فوئنتس


حروفـنگارى، حاب و صحالثى: مؤسسه اطلاعات


ISBN: 978-964-423-796-6

$\overline{\text { Printed in Iran }}$

نام من خو ن توست
مؤلف

类当类

تقديمبه يسر عزيزّم
امير على عبدالر شيدى
مترجم

## نهر ست


r.فصل نهم: هاوانا، براى آخرين بار
ro.
فصل دهم: جنگل ها در حر كت
ygy
$\qquad$ فصل يازدهم: جحگونه فولاد آب داده مى شود
rat فصل دوازدهم: شُب و روستائيان آواره


## كتابدوم:قدرتمطلققاماناكافى

بخش جهارم:مردى تنهامیىواندهه كارهارالانجامدهد
M $\qquad$
rof فصل يانزدهم: جمهورى از بالاى حوبه دار ............................................................................
rvV فصل شانز دهم: شايعه يك ميدان محاصره شـر شده
Y. 1 .....................................................................................................
بخشّبنجم:بإيداز قدرت/ستفادهرد
4rV
فصل هجدهم: آيا كسى نيست كه مسئوليت شكست رابيذيرد؟
491 فصل نوزدهم: امْراتورى در بهار
0.v ................................................................................................................
 بخشش ششم:طاندر/هنماياغار تران
D90 .....................................................................................................
OVF فصل بيست و سوم: كليد در دالاس است
QM فصل بيست و حهازم: شنيدن صداى پرند بخش هفته:اينجنك كىبلبايايانمىرسد
فصل 911 .....................................................................
gry فصل بيست و ششم:در رستاخيز GYV .................................. فهر ست تاريخى زويدادهاى مربوط به زندگى فيدل آلخاندرو كاسترو روتي
$\qquad$
ger

## يادداشت ناشر

كتاب حاضر آخرين شرح حال فيدل كاسترو رهبر انقلاب كوباست كه تاكنون












آمريكا زندگى مى كند.

1. Norberto Fuentes
2. Ernest Hemingway

در اسآنيا روزنامه ال صائس ' كتاب حاضر را يكى از متون ادبى آمريكاى لاتين و فوئتس را بهترين نويسنده كوبايى برشمرده است. در آلمان روزنامه دى زايت「 در مورد اين كتاب نوشته است: ا(فوئتس كتابى راويرايش كرينى كرده كه احتمالأ بهترين كتاب در موردرهبر كوباست.)
مترجم انگليسى كتاب آنا كوشنر است. وى در فيلادلفيا زاده شده و از سال 1999 به كوبا سفر داشته است.

انتشارات اطلاعات<br>بهار

مهّلذهُ مثّر حم


مترجم به هنكام مصاحبه با رهبركوبا درسال 1918 در مراره بايتخت زيمبابوه

فيدل كاسترو شخصيتى است كه به قول خودش پنجاه سال بيشتر از هركس ديگر در صدر خبرهاى جهان قرار داشته است. باز به قول خودش ینجه در پنجه دو ابرقدرت بزرگ زمان خود انداخت كه به روايتى از همه ابرقدرتهاى تاريخ و حتى از مجموع همه آنها قدر تمندتر بودهاند. كـاستـرو در كشـور كـوبـا انقـلابى بــه راه انـداخت كهـ نــه فقط كوبـا را كه

آمريكاى مركزى و شايد لاتين و از آن كذشته بيشتر كشور رهاى در حال توسعه و ضعيف



 ديدن فيدل كاسترو، ملاقات با وى و و حتى مصاينا




 مهمترين رابا در نظر گرفتن شخصيت





 زمان، معناى خاص خود را راداشت.
 به يكى از كتابهاى خواندنى تبديل كرده بود كه كسى نمى توانست آن را شروع كند و

1. Karl Marx
2. Friedrich Engels
3. Vladimir Illich Ulyanov (Lenin)
4. Jean-Paul Sartre
5. Simone de Beauvoir
6. Ernesto «Che» Guevara

يكسره تمام نكند. درحقيقت اين كتاب از آن كتابهايى بود كه بايد بارها خوانده مانده میشد. در بخشى از اين كتاب نوشته شده بود كه كا كاسترو بشـد







 در يكى از دهها هواييمايى كه از اين سورين ايو و آن سوى جها


 هند واكذار نمايد.
هوإيماى كاسترو از نوع ايليوشين بود. وقتى در هوإيما بار باز شد و ما ما بها بِاى


 ندارد.
اينديرا گاندى كه در آلونكى در گوشه فرود آاه متتظر نشسسته بود و با ورود هر هر











 هم نخست وزير هند به هيشبازش بشتشابند.











 باشد. سخنان مرا شنيد و با خونسرد باشد. ضمناً در اشاره به كاسترو بارها او رابا اسم كوحـي

[^0]مقدمد مترجم 10
كرد. پيشنهاد او اين بود كه با سفارت كوبا در دهلى نو تماس بغيرم و يا مستقيماً با هاوانا
مكاتبه كنم.
تقريباً نااميد شدم؛ اما بخشى از دوره ده روزه اقامت خود را در دهلىنو صرف تماس با اين يا آن خبرنگار و يا ديیلماتهاى هندى و كوبايى كردم كه شايد وساطتى بكنند و مصاحبهاى انجام شود. اما كاسترو چس از چحند ساعت جلسه و و ملاقات با

مقامات مختلف، دهلى نو را ترك و اميد مرا به يأس تبديل كرد.
سه سال گذشت و همحچنان بى هيتج موفقيتى در انتظار فرصتى براى مصاحبه با كاسترو ماندم. نوبت به اجلاس سران كشورهاى غيرمتعهد در هراره، يايتخت زيمبابوه در شهريور ماه سال 19^9 رسيد. از مدتها بيش با اين اميد در فكر سفر به هراره بودم كه بتوانم فرصت ديدار و مصاحبهاى با كاسترو را بيدا كنم. از اولين ساعاتى كه وارد هراره شدم در يیى بيدا كردن راهى و راهنمايى براى تحقق اين مصاحبه بودم؛ اما خودم مى دانستم كسى به من يارى نخخواهد داد. يكى خبرنگار ايرانى در هر اره آن هـم در ميانه جنگ كشورش با كشور غيرمتعهل ديگر كه احتمالاً مى توانست سؤال مصاحبه باشد و رهبر برجسته جنبش را مجبور به موضع گيرى در قبال اين جنگگ كند، چهه شانسى براى انجام اين مصاحبه داشت؟ با ورود به زيمبابوه باز هـم تلاش برای ييدا كردن ("إرتى)" يا واسطهاى كه بتواند اين مصاحبه را (اجور") كند آغاز شد؛ اما هيج نتيجهاى نداشت. فرصت از دست مست میرفت و امكان انجام مصاحبه هـم رفتهرفته منتفى مى شد. از سوى ديگر فضاى سياسى آن روز بيرامون ايرانيان حاضر در اجلاس فضاى مناسبى نبود. بليس زيمنبابوه سخت مراقب ايرانيان بود و حتى گزارشهايى در رسانههاى زيمبابوه منتشر شده بود كه ايرانيان براى كشتن صدام حسين در اين اجلاس تداركاتى ديدهاند. يک روز هـم يک پليس سياهيوست زيمبابوهاى به هنگام ورود من به سالن
 بررسى دقيق روى كارت و مشخصات من رفع اتهام و از من عذرخواهى شد. با اين اوصاف به فكر افتادم تا كارى كنم كه مصاحبه با ((فيدل)) در زيمبابوه انجام شود. سالن اجلاس يكى سالن مدرن و بزرگ بود كه در اطراف آن چند سالن انتظار

و پذيرايى هم احداث شده بود. به هر سو كه نگاه مى كردى رئيس جمهورى، شاهى، نخستوزيرى و دستكم وزيرى در حال رفت و آمد ياملاقات با مقام ديغرى از كشور
 برابر در ورودى سالن كنفرانس مسير مشخصى را به سمت اين تالارهاطى مى مكردند و ور سرانجام به سالن اصلى مىرسيدند.
تصميم گرفته بودم به شيوه كارساز برخى خبرنگار ایاران مشهور تاريخ عمل كنم و كاسترو را در مقابل يك عمل انجام شده به گونهاى قرار دهم كه چجارهاى بجز قبول مصاحبه با من نداشته باشد. صبح روز موعود در تالار نزديكـ به در ورودى منتظر ماندم. ديرى نپاييد كه اتوموبيل ليموزين سياهرنگ حامل كاسترو در برابر در ورودى توقف

 تشريفات در نظر گرفته مىشود. خود هييتها همراهانى دارند كه شخصيت مورد
 برخى همجٌون سرهنگ قذافى رهبر ليبى يا ياسر عرفات رهبر سازمان آزادىبخش فلسطين در اين فضاى تشريفاتى به گونهاى تازه به دوران رسيده رفتار مىكردند كه جذاب نبود؛ اما كاسترو با جنان تشخصى در ميان محافظان حركت مى كرد كه تحسينبرانگيز بود.
ميزان و نوع محافظتها و تشريفات تدارك ديده شده براى رهبران مختلف هم فرق مى كرد؛ اما بدون ترديد در آن اجلاس بيشترين تشريفات و شديدترين محافظتها و مـراقتتها براى كاسـترو در نظر گرفته شده بود. بخصوص اينكه در آن سال هنوز آفريقاى جنوبى به وسيله نزادپٍرستـان اداره مىشد و چليس مخخفـى آفريقـاى جنوبى يد طولايى براى كشتن رهبران انقلابى منطقه نشان داده بود. گرداگرد كاسترو گروهى از محافظان كوبايى با قدهاى بلند و حههرههاى سياه حر كت مى كردند. گمانم تعداد آنها
 كاسترو با آن قد و بالاى بلند در ميان آنها گم مى شد و تنها كلاه نظامى سبزش در در وسط

حلقه دوم متعلق به محافظان زيمبابوهاى بود. حدود بيست نظامى ملبس به لباس متحدالشُكل نظامى و مأمور امنيتى ملبس به لباس شخصى مسلـي














 بلند فرياد زدم: _فيدل!



 مى دادم. فرصت رااز دست ندادم و شروع به كفتن اين جمالات به زبان انگاليسى كردم

[^1]11

ـ فيدل! من يك خبرنگار ايرانى هستم كه سه سال منتظر اين لحظه بودهام من مايلم با شما مصاحبه كنم. مگر شما يك رهبر انقلابى نيستيد؟ حرا من نبايد فرصت مصاحبه با شما راداشته باشم. مردم ما هم دوست دارند شما را روى صفحه تلويزيونشان ببينند.

با كلماتى كه از دهان من خارج مى شد مترجم همه را مو به مو براى كاسترو ترجمه مىكرد. او فهميله بود كه من او را خطاب مى كنم. سرش را خم كرده بود تا از فاصله قدى خود با متر جمش بكاهد و بهتر صداى آرام او را بشنود. با تمام شدن جملات من كه سريع و بلند ادا شدند، كاسترو به دو يا سه قدمى من رسيده بود. تر جمه كه تمام شد كاسترو قد راست كرد و حشم در حشَم من دوخت. گمانم معصوميت و نگرانى حرفهاى خبرنگارى را در چشمان من جستجو مىكرد. شايد آن را يافت خون ايستاد، درنخى كرد، به سمت من بر گشت، صف محافظان ری را را شكافت، به سوى من دست دراز كرد و لبحندى روى لبانش نشاند. با صدايى آرام و خفه هیيزى گفت كه متر جم آن را ترجمه كرد:

- بفرماييد! مى خواهيل مصاحبه كنيد؟ از سكو پائين آمدم. حرف مترجم كه تمام شد دست دراز كردم و دست كاسترو را گرفتم. دستانى يهن و بزر گ داشت. دست من در درون آن دست عين دست بحهاى در دست پدرش بود. با دست مرا به داخل حلقه محافظانش كشاند. چحند نفر از محافظان با دست ضرباتى به شكم و پهلوى من زدند. تقريباً همهُ بدن مرا با اين ضربات وارسى كردند كه مبادا بمبى به خود بسته باشم. اين رسم محافظان امنيتى است كه با اين شـر برد بدون جلب تو جه و فوت وقت شما راوارسى مى كنند. وقتى وارد حلقه محافظان شدم رو به مترجم كردم و گفتم من تنها نيستم. من خبرنغار تلويزيونم و فيلمبردار و صدابردارم هم بايد بيايند. با ترجمه اين جملات كاسترو اجازه داد آنها هم بيايند. داد زدم: - معماريان! قاسمى! كجاييد؟ مهلى معماريان تصويربردار و قاسمى صدابردارمان بود. قاسمى بعد از همان سفر و در بر گشت به ايران بود كه به جبهه جنگگ باعراق رفت و اسير شد تا پايان جنگگ

در اسارت ماند. آن دو بلافاصله وارد كار شدند. قاسمى ميكروفون را جلو آورد تاصدا



 گرفته بود.






 مى داد. مترجم هم بیى كم و كاست تر ترجمه مى كرد.








وقتى به خود آمدم كه ياسخ آخرين سؤال مرا هم داده بود. همحخنان در حشـم من

اما من سؤال ديگرى به ذهنم نمى رسيد. نزذيكى به بيست دقيقه صحبت كرده

بوديم. كاسترو بسيار موجز و محكم سخن مى گفت. شايد فر دي ديخرى همين سخنان را را





آن رامىديدم.


 نزديكى بود بانگاه مرا تحسين كردي


 خبرنغار ايرانى در عكس ديله مى شود. سالها از آن واقعه كذشت ديلى اين مصاحبه




 مصاحبه داشتهام شايد هم اين ركورد تا تايايان عمر كاستا



 از هر چجيز نسبت به من ابراز احساسات كرد و كفت مطلبى دارد كه مايل است به من

MI مقدمه مترجم

بگويد. او تعريف كرد كه چندى بيش در سفر يک هيئت ايرانى به كوبا، خبرنگاران
 پاسخ بيغام داده و يا گفته است كه سالها بيش در آفريقا با يك خبر نغار ايرانى مصاحبه

كرده و به نظرش آن مصاحبه كافى بوده است.
آن مترجم گفت كه در آن سفر همراه هيئت ايرانى بوده و شخصاًا اين جملات را شنيده است و پس از برسوجو دريافت آن خبرنگار ايرانى من هستم و در نظر داشته كه اين مطلب را به من بگويد. با شنيدن آن مطلب دريافتم كه كاسترو هنوز مرا به ياد دارد. در هوش و حافظه او ترديلى نداشتم؛ اما اينكه او مرا به ياد آورد قطعاً بهدليل سؤالات من، جوابهاى خودش يا دليلى از اين دست نبوده است. او احتمالأ روش مرا براى مصاحبه كردن با خود در ياد داشته و شايد از آن خوشش آمده و طبعاً به همين دليل مرا هم بهخاطر سپرده است. اين براى من خاطرهاى بسيار با ارزش است. از ويزگگى هاى كاسترو آن گونه كه از نوشته ها و گفتههايش هم بر برمى آيد روابط عمومى بسيار خوب اوست. او روش برخورد با مردم، همكاران، دوستان، خبرنگاران و ميهمانانش را بخوبى مى داند. در اين كتاب وقتى به ديدارش با گابريل گارسيا ماركز اشاره مى كند نكتههايى را نقل مى كند، كه حاكى از دانش اجتماعى او در جلب نظر

ميهمان است. من امروز با خواندنو تر جمه اين كتاب نظرى متفاوت با گذشته نسبت به كاسترو و انقلاب كوبا پيدا كردهام. من زمانى او را آرمان محتوم بسيارى از ملتها بخصوص در آمر يكاى مركزى و جنوبى مى تنداشتم. تصور مى كردم او بيشتر از ذهنيتهاى شاى شخصى و ديكتاتورمآبانه به ميل و حس عمومى مردم كوبا توجه داشته است؛ اما آنجه در اين كتاب بهعنوان اعتراف از قلم كاسترو تراويده است نشاندهنده روى كار آمدن رزيمى خشن و بىرحم در كوباست كه فقط در مقابله با رزّيم سغاك و خون آشام باتيستا تو جيه دارد. من فكر مى كنم كوبا اگر جه با حضور كاسترو و انديشههاى انقلابى توانسته است از انقلاب خود محافظت كند، اما تلفات سنگين و گرانى را روى دست مردم كوبا گذاشته است. كاسترو همه اقدامات خود را با رنگ و لعاب مبارزه با ايالات متحده آمريكا و ريشه كن كردن بورزووازى كوبا تزئين مى كند؛ اما اين سؤال در ذهن خواننده

 قابل توجيه است.



 كمى دشوار است، با اين وجود خواندن كتاب بحث هم جذاب است. كاسترو كوشيده روايت خود را از اين رويدادها بيان كند كند كهـ فینفسه خواندنى است.



 كمرنگ كند يا واقعاً تعريفى صادقانه مخالف با تعاريف اسطور كارْى ديگران ان ارائه داده








 نوشته است كه خواندنى است. ظاهراًأو متن كتاب رادر اختيار ويراستاريى قرار داده كه

## NY متدمتربم











 ضبط كرده بيان داشته است.
على اكبر عبدالرشيدى
تهران-زمستان

## كويادر يكنگاه

> كوبا كشورى است كوحِك در منطقه كارائيب. مساحت: • 1 اهزار و • • 19 كيلومتر مربع
آب و هوا: حارْاى.

منابع: كبالت، نيكل، سنگ آهن، مس، منگنز، نمك، الوار، سيليس و نفت.

 و و/AV در صد بالاى 90 سال.

نرخ مر گو مير: دV/TM در هزار.
نرخ مهاجرت:






فو نيدل كاسترو

و 1 ٪ چیینى.
زبان: اسپانيايى.
دين: (قبل از روى كار آمدن كاسترو) ه
سانترياو بقيه.

بالاى 10 سال باسوادند.
قانون اساسى: مصوب YY فوريه 19V9 و الحاقيه مصوب زوئيه 199Y. نظام قضايی: مبتنى بر مبانى قانون اسپانيا و ايالات متحده آمريكا با تعديلهايى مبتنى بر نظريههاى حقوقى كمونيستى. نظـام مجـريه: رئيس جمهـور بهعنـوان رئيس كشـورى، معاون رئيس جمهور، رئيس دولت و هيئت وزيران. رئيس جمهور و معاون و نمايند گان مجلبس با رأى مردم

انتخاب مى شونل. ميزان مشاركت مردم در انتخابات • • ( ٪است. كوبا و ايالات متحده آمريكا روابط سياسى ندارند و دفتر حفاظت كوبا در سفارت سوئيس در واشينگتن و بالعكس داير است. پر چحم كوبا: داراى پنج نوار آبى و سفيد افقى است. يك مثلث قرمز با يك ستاره سفيد در سمت پحب ديده مى شود. طراح اين پرحم بشدت از پرحم ايالات متحلـ آمريكا الهام گرفته است.
 و خدمات هو \% ها
نرخ رشد توليد ناخالص داخلى: (Y .

نرخ تورم: (1999)


$$
\begin{aligned}
& \text { نرخ بيكارى: }
\end{aligned}
$$

YY كوبادريكن نگاه

توليد برق: (

 انرزی هستهاى) \/ه /٪
محصولات كشاورزى: شكر، توتون، مركبات، قهوه، برنج، سيبزمينى، لوبيا و ماكيان و طيور.
 واردات: (Y ...
مقصد صادرات: (1999) روسيه YY \%\% هلند شץ \% \% كانادا Y \% \% \%


به روسيه.
واحد پیل: پزو.
 تعداد خطوط تلفن همرا0: Y/99Y (Y. .V).

خطوط راهآهن: 1/999 ا/ كيلومتر.

خطوط لوله آب: • • تعداد فرود گاه: IVI.
نيروهاى مسلح: نيروهاى مسلح انقلاب: خدمت سربازى از IV تا تا FQ ساللگّى. نرخ هزينههاى نظامى به توليد ناخالص داخلخلى: Y \% \%

فيدل كاسترو در يكـناه
„فيدل آلخاندرو ويتوره كاسترو روز)" فرزند نامشروع يك نيشكر كار ثروتمند است كه در اr|اوت سال 19 در بيران واقعدر جنوب شرق كوبا به دنيا آمل. والدينش هر دو بیىواد بودند. مادرش ابتدا خلدمتكار و آشچز پدر كاسترو بود و پانزده سال بعد از تولد فيدل، بعد از تولد پنج فرزند و جدايیى پلدر فيدل از همسر اولش، به عقلد رسمى و شرعى او در آمد. پدر فيدل اهل اسپانيا بود كه به كوبا مهاجرت كرد و از محل كار و تلاش خود ثروتمند شد. فيدل دوبرادر و جهار خواهر داشت كه دو نفر از آنان از نامادرى او متولد شده بودند. در هفده سالگى نام خانواد گیى اش از (اروز") به كاسترو كه نام خحانوادگى پدرش بود تغيير يافت و رسماً به فرزندى پدرش در آمد. مى گويند فيدل داراى نبوغ و بهره هوشى بالا بوده و در دوران ملرسه اين نبوغ غرا نه در همه درسها كه عمدتاً در ورزش و بخصوص بسكتبال نشان داده است. تنها درسى را كه بسيار دوست مى داشت تاريخ بود. تحصيلات دانشگاهى اش را در رشته حقوق به پايان برد و بهعنوان و كيل در هاوانا مشغول به كار شد؛ اما به دليل قبول و كالت فقر او و

افراد ضعيف هر گز از موقعيت مالى خوبى بر خوردار نشد.
 فساد حاكم بر كوبا كه از حمايت دولت ايالات متحده آمريكا برخوردار بود داشت عليه فساد حكومتى به فعاليت پرداخت. سخنرانى قابل و توانا بود و جوانان زيادى را به

طرفدارى از خود برانگيخت. در جر يان فعاليتهاى سياسى به اين نتيجه رسيد كه تنها راه نجات كوبا انقلاب است.
 كشته شدن ^نفر از همراهانش در حين عمليات طرح اوليه براندازى حكومت باتيستا شكست خورد. بعد از عمليات هم هشتاذ نفر از ياران كاسترو دستگير و و اعدام شدند
 مأمور مراقبت وى را (ااشتباهاً) تحويل يك زندان داد. دولت كه متو جه اين اشتباه شد به يكى از افسران زندان دستور داد در غذاى كاسترو سم بريزد؛ اما آن افسر از اج اجراى دستور امتناع و موضوع راعلنى كرد. آن افسر به داد گاه نظامى سترده شد اند اما كاسترو زنده

ماند.
كاسترو محاكمه شد و در بايان دفاعيات خود با گفتن اين جملات كه: (امرا محكوم كنيد. تاريخ مرا تبرئه خواهد كرد.1) به پانزده سال زندان محكوم گرديد. كاسترو پس از آزادى از زندان به مكزيكى رفت و (اجنبش \&ץ زوينيه)" را به ياد عمليات ناموفق قبلى خود شكل داد. در دوم دسامبر 1909 با دوستان جديدش به كوبا باز گشت تا انقلاب كوبا را هدايت كند. با مقاومت سنگين نيروهاى باتيستا تقريباً همه افراد جنبش جديد بجز فيدل، برادرش رائول و حه گوارا كشته شدند؛ اما كاسترو عمليات خريكى را مصمم ادامه داد و رفتهرفته هواداران زيادى بيدا كرد. با ادامه عمليات حريكى كاسترو و اوج گيرى جنگ رو روانى باتيستا رفتهرفته محبوبيت خود رااز دست دادو در اول زانويه 909 از كوبا فرار كرد. در يـى فرار باتيستا، مانوئل اوروتيا بهعنوان رئيسجمهور جديد كوبا انتخاب شد و كاسترو فرماندهى ارتش رابر عهده گرفت؛ اما در زوئيه 1909 كاسترو عما دست گرفت و حدود چهل سال بر اين كشور حكومت كرد.

 به اجرا گذاشت. در اين ميان رابطه خود را با اتحاد شوروى تقويت نمود كوبا را به يى كشور كمونيستى تبديل كرد و از اين راه در برابر ايالات متحده آمريكا ايستاد.
| | فيدل كاسترو دريكـناه
كاسترو در سال 1991 با داليا سوتو دل وال آشنا شد و يس از آنكه از وى صاحب پنج فرزند شد در سال •191 رسماً با او ازدواج كرد. در دوران حكومت كاسترو در گيرىهاى بسيارى ميان هاوانا و واشينگتن شامل عمليات نظامى و خرابكارى رخ داده است. دهها و گويا صدها مورد تلاش ايالات متحلده هـم براى كشتن كاسترو

بى نتيجه مانده است.
در سال $194 Y$ كوبا به كانون تو جه جهانى تبديل شد. آمريكا دريافت كه اتحاد شوروى در حال ساخت بايگاه موشك اتمى در خاى كوباست. بحران موشكى كوبا رفت تا جهان را درگير يک جنگگ اتمى خطر ناك كند، اما در نهايت با مصالحه واشينگتن

و مسكو اين بحران خاتمه يافت.
كوبا در دوران حكومت كاسترو بشدت به كمكهاى اتحاد شوروى متكى بود و در اين مدت هزاران كوبايى كشور خود را ترك و به كشورهاى مختلف از جمله ايالات متحلده آمريكا مهاجرت كردند. در زوئيه سال 9 • . . كاسترو اعلام كرد كه به دليل بيمارى و نياز به جر احى موقتاً قدرت را به برادرش رائول خواهد سپرد. اين بيمارى و جر احى هاى يىىديیى به گونهاى پيش رفت كه وى ديگر نتوانست قدرت را از برادرش تحويل بگيرد. در 19 فوريه ^. . . . رسماً از سياست كناره گرفت و قدرت را به برادرش رائول واگذار كرد.

## بيش كْنّار

هدف و ميل اوليه من اين بود كه متنظر بمانم تا در آخرين دقايق حيات و و با




 در طول عمرم براى نوشتن سخنرانى هار، گزارشار

 كنم شايد آن دو جلد هم كا رافى نباشد.
 چجنين كتابى مباهات مى كند نبابد دليل نوشتن خود


 كه حاوى خاطرات يك انقلابى است در كتابخانه مى ماند و كمتر خوانده مى شود. بهتر



 لذا كتاب را مختصر كردم تا انقلابيون بتوانند آن را با با خود داشته باشند و و در فر فرصت متتضى بخوانند.
در جريان يك انقلاب، انقلابيون به خودروى سبكى نياز ديار دارند كه نتل و انتقال















 بخوانم. بس آنجه را كه روى صفـي
 تقـارن حـوادث را مى شـنـاسم. r.هr سـال بيش در دم و در رو روزى مثل امــروز

بيشكتار
 آن سناتور بخت بر گشته بدون محافظ بود و خود را در برابر مهاجمان تسليم كرد تون
فيدل كاسترو روز
ساعت lV:
10 مارس ^^•••

## مقّدمه

## من همكجيزرا بـ هممىريزم، بسمىنويسم.

خاطرات؟ آن ممدر/ينلحظه؟

موقع نوشتن اين كتاب به مطلبى برخوردم و چجيزى ياد گرفتم؛ اينكه هيجّ كس

 روز نقد كه فرا برسد همه عوامل اصلى و پيشكسو تان آن آن انقلاب مرده و و از بين رفتهانـاند آن روز تاريخ انقلاب و شرح زندگى انقلابيون در دست دشمنان آن آن انقلاب است.
 مرا منتشر كنند. امروز من هم مثل آنها مشتاق انتشار اين خاطراتم اتم من زمار منانى در در برابر انتشار اين خاطرات مقاومت مىكردم زيرا فكر مى كردم هزينه سياسى اجتنابنا


 نداشته است. برخوردارى از قدرت، شكوهى بيشتر از حد انتظار در اختيار من گذاشت

 در اطراف خود انبوهى از همراهان را مىبينم. انگار يكى سيرك بزر گی در حال حركت است و من در رأس آن قرار دارم؛ اما همه اينها خسته كننده است و اين خستغى مرا آزار








 من برآنم تاوظيفه خود را به اتمام بر بـانـي














 ماه ديكر زنده خواهم ماند. قبل از مر گاز از واكنش نسبت بها اين كتاب متاب مطلع خواهم شد.

## متدمـ

همچجنان كه بارها كفتهام معتقدم كه حدود هزار سال ديخر در مورد من و كارى كه انجام
 اين كتاب مىتواند بر اين قضاوت تأثير زيادى بگذارد؛ زيرا اين كتاب قضاوت قطعى خود من در مورد فيدل كاستروست.

## در موردروش تهيهاين كتاب

بر كسى يوشيده نيست، بر خواننده اين كتاب هم هم مكتوم نماند كه من به به هنگام















 به رفيقم داليامى نويسم. تصميم دارم با دقت و وسواس تنها از السناد فراوانى استفاده

كنم كه از سوى وزارت كشور و برخى حوزهمهاى كميته مركزى حزب [كمونيست








 مسابقات ماهيگيرى تنها به ذكر خاطر اتم بسنده كرده و فقط به آن متكى خـى خواهم بـم بود. من

 خاطراتم قابل جالش است.

## كتاباول

## بيُتدديَران

بخشاول
ماجر ایى زندگى من
(/اين فكر/ستكه زنلده خو/هد ماندي!
آندره مالرو

1. Andre Malraux

## فصلاول

## طوفان ماه اوت

يكى از دوستانم سه جلد كتاب را بهعنوان نمونه به من داد - شُرح حال آليس ب. تو كلاس، نوشته گرترود اشتاين '، خاطرات آدريان، نوشته مارگريت يورسنار شرححال بنونوتو سلينى r كه هر سه بهصورت ترجمه شده در اختيار من قرار گرفت. اين سه كتاب، سه نمونه و سه الگو براى سه نوع خاطرهنويسى ارائه مى كرد. دو دو كتاب
 سرهم كرده است و بهعبارت ديگر همه قسمتهائى خوب را را جمع آورى و منتشركرده [ و همـه قسمتهاى بــد را حــذف كرده] بود. من در كتاب خاطـرات خــود نيــازى به جلب نظـر خواننده ندارم. نيازى هم نبـود كه خود رااز پشت مـردمكـ حشم و ديد شرححال نويسان ديگر ببينم. مى دانيد كه در مورد من صدها نفر تحقيق و مطالعه كرده و شرححال نوشتهاند. يعنى صدها شرح حال در مورد من وجود دارد. پس بهتر است در اين كتاب فيدل كاسترو از منظر جشم خودش ديله شود. مى خواهم خود را الز نگاه تيزبين خودم ببينم. البته مواد كافى و خوبى براى چنين منظورى در اختيار داشتم. بايد همان حيزهايى را بخويم كه تا به حال در مصاحبهها و سخنرانى هايم گفتهام. درست

1. The Autobiography of Alice B. Toklas by Gertrude Stein
2. Memoirs of Hadrian by Marguerite Yourcenar
3. Autobiography of Benvenuto Cellini










 همين تصميم باعث شده بود كه در يك اقدام جنج







 خيمنز از ابتداى انقلاب همر اه من بود. با آمدن او آرام شدم و رو به بهاو كرده كفتم: :انكاكو!
I.Cohibaسيگارى كرانقيمتازنوع عالى كه در كارخانهاى دولتى در كوبا توليد مى شود.
4. Zelman
5. Pepin Naranjo
6. Nunez Jimenez
7. guayabera
8. Rolex

از كشيدن آن سيگار بر گ لذت بردن يعنى چه؟؟" شرح حال اوليه يعنى همان دو جلد كتابى كه ذكر كردم با سيزده فصل در در هر هر جلد عمدتا به شكل سنتى و با استفاده از يك خودنويس قديمى و روى سربر گهاى دفتر رياست جمهورى كوبا كه براى استفاده انحصارى من چاپٍ شده بود ــ و نه با كمكـ رايانه و رايانه دستى ـنوشته شدهاست. من نحوه استفاده بهينه از سفرهايم به دور دنيا را ياد كرفتم و وقتى كه در يكى هواييماى ايليوشين ' قديمى از اين سو به آن آن سوى دنيا

 ايليوشين الهام بگيرم و در فرودگاههاى جهان، در آفريقا، آسيا و يا آمريكاى لاتين
 مختلف از جمله رؤساى جُمهورى جوان با كنجكاوى از يكى انقلابى يير و زنده استقبال مى كردند و با قلبى مهربان مرادر آغوش مى كشيدند، زير بغل مرا مى گرفتند كه از پِلهها پائين بيايم تا با دستههاى موزيك، پرچمهاى برافراشته، گلهاى پراكنده شده، گارد
 روى ميز با انبوه نوشتهها و رايانه دستىام مى انداختم كه پچونه منشى سخت
 سه يا چهار روز برنامه رسمى، چند مصاحبه با خبرنگاران، ذكر چند جمله شيرين براى تشكر و قدردانى از ميزبان و كشورش داشتم و در باز گشت دوباره خود را در برابر
 تن، دستمال گردنى بر گردن، استكان داغ چحاى در كنار و اطمينان از اينكه هروقت چحاى
خواستم در اختيارم قرار مى گيرد و در نهايت نوشتن و نوشتن.

به همين دليل است كه ديگر نويسندهها نوشتههاى مرا در حوزه ادبيات بهرسميت نمىشناسند. اين نوشتهها سفرنامههاى من است در سفرى احساسى

1. Ilyushin II-62
2. Soloviev D-30KU
3. Chomi

بهاطراف و اكناف عالم. در همه جاى اين نوشتهها صداى غرش چحهار موتور جت روسى سولوويوف به گوش مىرسد. در جاى جاى اين نوشتهها صداى خلبان و خدمه هوإيما كه با بر جهاى مراقبت صحبت مى كردند و نقطه پرواز هواپيماى ما را گزارش مى كردند و خبر مىدادند كه (يك ميهمان عالى قدر در هوإيماست) شنيده مى شود. من باشنيدن اين گزارشها سر از روى رايانه دستىام برمى داشتم و با دقت و كنجكاوى به

 در داخل هوإيماست.") وقتى همه همراهان من در آن ارتفاع دوازده هزار پايیى بر فراز اقيانوس هند خواب بودند اين من بودم كه مشغول نوشتن بودم.


 در جلد دوم نابودى ساختار حكومتى جمهر دورى كوبا و استقرار نظام انقلابى اين كشّور تشريح مىشود. در آغاز نوشتن اين كتاب در نظر داشتم از عدد با او و مضربها
 اين راز را برملا كردهام. در كتاب حاضر روش نگارش اوليه كنار گذاشته نشده، اما به نوعى تعديل گرديده است. هدف، ساده كردن خواندن اين كتاب بود. كتاب داراى هفت بخش است. جايگاه عدد هفت در اين كتاب رعايت شده است. اين عدد هم در زندگى من اهميت دارد. اين عدد در هويت بخشيدن به انقلاب هم مؤثر بوده است. در جريان انقلاب كوباعبارت (اجنبش انقلابى \&ץ زوئيه) بر بازوى چريكها نقش بسته بود.
 با حنين تعابيرى به نوشتن خاطرات خود پرداختتم و شرح حال سلينى را الگو

1. CU-T 1208 Cubana
2. Manacas Farm
3. Biran
4. Fulgencio Batista
5. M-26-7

P9 نصل اوتل/طونان ماهاوت

و راهنماى خود قرار دادم. سلينى در زمانى به تعريف جهان مى بردازد كه ارتباطات امروزى وجود نداشته است. آن روز هنوز بسيارى چيزها در در هالهاى از رمز و راز بود؛ اما در زمان ما عكسها و تصويرهاى بسيارى در اختيار است. از روزى كه فن عكاسى بهو جود آمل، هنر گامى به عقب برداشت. بخششى از عرصه هنر تسليم فن عكاسى شلد. منظور من از هنر بيشتر معطوف به هنر سخنورى است. از زمانى كه انسان توانست نور را به تصرف درآورد، آن را روى كاغذ چاپ كند و عكس را بهوجود آورد، ادبيات و نقاشى زنأليستى راه خود را عوض كردند. من په مى توانم بگويم كه تا به حال در كشوى ميز پليسى بايگانى و يا در روزنامهای پاپ نشلـه باشد. مى دانيم شرححال نويسان زيادى شرححال مرا نوشتهاند. آنها مرا از ترديد خارج كردهانذ. من در اين كتاب هيج نوشتهاى را [كه در مورد من نوشته شده است] رد نمى كنم و از خودم هم دفاع نمى كنم. فقط تعريفى از خود و ماجراهايى كه در آن حضور داشتهام بهجاى مى گذارم. آن گونه مىنويسم كه كسى نتواند آن را دوباره بنويسل يا به تفسير آن بپردازد. هركس بخواهد در مورد اين رويدادها مطلبى بنويسد بايد از
 مغر اينكه يا نوشته مرا تأئيد كند يا اينكه از آن الهام بخيرد. راستش را بخواهيد من كه كمبود مدال قهرمانى و ييروزى ياعقده تحسين نشدن ندارم كه قصد نوشتن اين كتاب را داشته باشم. برعكس در تاريخ جهان كمتر كسى را مىتوان يافت كه به اندازه من
 قرار گرفته باشد. من بهتنهايى بيشتر از اسكندر مقدونى به سرزمينها و كشورهاى مختلف در دورافتادهترين نقاط جهان سفر كردهام. من دو اميراتورى زمان خود را كه هزار بار قدرتمندتر از اميراتورىهاى رم و مصر و همه اميراتورىهاى بزرگ تاريخ بودهانل به چالش كشيدهام. من براى نيم قرن بيشتر از هر رئيس كشور ديگرى در صلـر خر خبرنهاى
 مشاهده مىشود. در جريان مناقشات بلندىهاى جولان، صحراى باخترى و ونزوئلا براى من دعا شده است. يک گردان ويتنامى [در جريان جنگـ ويتنام با ايالات متحده

آمريكا] به هنگام حمله به يانكى ها نام مرا فرياد مى كردند. من با افتخار شمشير مارشال اتحاد شوروى رادر دست دارم.
بگذريم! بگذريم! !اين كتاب يك جزوه مشور مشق بيهوده نيست. اين كتاب يك اثر روشنفكرانه است.
حتى اگر من ناخداى اين كشتى نباشم و قرار يلشد پايانى بر اين سفر نوشته شود
 كنم. اين ضربالمثل در مورد من و اين كتاب صدق نمى كند. نوشتن. در بسيارى از مواقع هدف من نوشت


 كرى كّ ${ }^{\text {¢ }}$



 مزدوران [مخالف انقلاب كوبا] در روز شنبه ها آوريل آوا 199 و قبل از حمله به خليج
 و با خونش نام مرا ـ فيدل ـبر خاك نـ نوشت. من قصد ندارم اين رويد ايدادها را به تفصيل دوباره بيان كنم، جرا كه جزئيات اين وقايع در صدها و شايد هزاران كتاب نه فقط در

1. Tad Szulc
2. Herbert Matthews
3. Anne Geyer
4. Robert Quirk
5. Hugh Thomas
6. Che Guevara

رزنرال كوبائى كه بهاتهام خيانت اعدام شُد. ArnaldoT.Ochoa Sánchez.V
8. Eduardo Garcia Delgado

نصل اوتل/طونان ماهاوت 01

مورد من كه در مورد انقلاب كوبا نوشته شده است ـاگر حه نام من و انقلاب كوبا يكى به حساب مى آيل. من در اين كتاب بر روى آن لحظاتى توقف خوان را انعكاس خواهم داد كه بهنظر من بهدليل ابهاماتشان ارزش اين را دارد كه بررسى شود. اين بررسى دليل اين امر را كه حرا من گاه خودخواهانه به مسخره كردن ديگران مى نشينم روشن مىسازد. من كسانى را كه خود ساخته|م عاشقانه دوست مى دارم. -اگر در آينده كسى از خوانند گان اين كتاب كه از دسترس من دور باشد، كسى كه من هر گز او را نديله باشم و هر گز نبينم از نوشتههاى اين كتاب بهرهاى ببرد و جملهاى از نوشتههاى اين كتاب را براى خود مفيد بدانل و يا با استفاده از آن جمله با هر قصد و منظورى دست به كارى بزند من چنين فردى را هم در حلقه كسانى مىبينم كه مورد

احترام من قرار خواهنذ داشت. من از دنياى افر اد حقير و ترسو گذشته|م، چچگونه مى توانم تحت تأثير كسانى قرار
 بگذاريد برايتان بگويم كه بعد از آن شب طوفانى در ماه اوت 19 كا كه پا به اين دنيا گذاشتم جٍه رخ داد. صبح زود بود كه در مزرعه ماناكاس زاده شدم. مى خواهم در مورد پلرم بنويسم كه در زير درخت تمبرهندى نشسته بود.

زير سايه درخت تمبر هنلى
پلدرم زير درخت نشسته و مشغول سيگار كشيدن بود. زنان خانه ما هم مشغول كندن پوست حيوانات و ريشه درخت كاساوا' بودند. هنوز او را مىبينم كه زير درخت

 خنـى مى كرد. شـاخ و بر گهاى انبوه اين درختـ از ارتفاع هشت فوتى [دو مترى] بــر همه جا سايه مى انداخت. شنيدهام كه انسان با جهان جير امونش ارتباط برقرار مى كند. فكر مى كنم اولين



 تمبرهندى گل مىداد و چدرم از حال و هواى زمستانى خارج مى شـد



 تمبرهنـدى و مقـدار قابل ملاحظه آن آغاز مى شد. آن نيمكتهاى چجوبى كه در آن سالها پدرم روى آنها مىنشست درا







 در آن مغازه انبار مى كرد.
پدرم چچكمههاى بلند لاستيكى به پا داشت. پیراهنش ناز ک و هميشه آلوده به

> لكههاى قهوه بود.

 سراسر كشور هر جا كه حنين صحنه و منظرهاى بيينم آن را نابود مى كنم. نه بـه به اين دليل

[^2]2. Cazador de Pita

كه از آن نفرت دارم، بلكه به اين دليل كه اين اقدام در برنامه كارى من وجود دارد. من
 مناظر تمدنى جديد جاى آن را خواهد گرفت. راستش را بخواهيد زند
 ذكر اين موضوع در مورد زندگى كودكى من عاجز ماندهاند. آنها در مزرعه ماناناكاس

 از نظر كاركرد و جه از نظر اداره و كتترل، يك حركت و فرايند روشنفكرانه بوده است.
 افزودم هيتج رابطهاى با كودكى شادمانه من نداشته است. بيائيد از منظر من به آن كودكى نگاه كنيد. مرا كودكى ببينيد كه فقط پنج سال دارد. چدرم را ببينيد كه چون يكـ رئيس قبيله زير درخت تمبرهندى ايستاده، دست بلند خود را با انگشترى الماسى كه روى آن مىدرخشد دراز كرده و خطاب به من مى گويد:

 اين تنها صحنهاى است كه در ذهن من مانده است. براى من همين يكى صحنه كافى است. اين منظرهاى قرون وسطايى بود كه قرار بود دست نخور دوه باقى بماند. احساس
 كلبهاى كه براى نگهدارى ظروف و غلات ساخر اخته شده قرار داد داده شده است. در ميانه آن



 كسى نمىدانست در آن جعبه يخ حه چحيز ديگرى وجود داشت ما اين منظره را قرون وسطايى مى خوانيم.






 رفته و تاسال ديگر ديده نخواهند شد







 نشدهاست. بعداً در اين مورد خواهم نوشت

 ما هم روى ستونهاى چوبى و بالاتر از زمين ايستاده بود. سالها بعد دريافتم چرا دا در

1. Cueto
2. Peso
3. Peseta
4. Juana
5. Emma
6. Raul

روستاهاى كوبا اين همه ساختمان روى ستونهاى جوبى و يا روى پايههاى سيمانى























1. Americana
2. Banes
3. United Fruit

كورهيز خانهها همه چحيز شبيه به هم بود. همان كورههان، همان خشتها و آجرها و همان كارگران سياهیوستى كه خيس عرق با بيلى در دست مشغول كار بودند. روى كلهانهاى



 بيست متر آن طرفتر مشغول كندن يوست كاساوا بودند صداى او را نشنوند. او او به من چجيزى گفت كه حتى امروز هم نمى توانم براى شما نقل كنم. البته [آن روز




 نخواهى كرد.
در انتهاى حياط خانه راديوى ويكتورياى آر سى ا’ى پد پـرم قرار داشت. پدرم


 در مورد من شايعات زيادى ساختهاند تا مرا فرزند يكى انسان تبهكار جلوه

 و كوشيدهاند نام مالكى واقعى تراكتورها را الز زير رنگ يِيدا كنند. همين افراد وراد بودهاند كه

## 1. RCA Victoria

2. Ramon
3. Ferguson
4. Caterpillar
5. Hodgkins


















 فريادمىزد كه:
_(اين مرد هنوز حرف مراجدى نمى گيرد.")


 آن هم در تاريكى شب، بخشى از اراضى تصرف شده بهوسيله شركت [آمريكايى]

يونايتدفروت را پس بغيرد. من نمىتوانستم همه اين اتفاقات را درك كنم. بهنظر

 گوشتهاى خوك را ابراى زنان مى فرستاد. همه زنهايى كه در آشیز
 لوبيا و سوسيس بود. (افهميديد؟ گوشت خوك مال شما و لوبيا و سوسيس هم مال

در داخل خانه ما مبلهاى بزرگ خجوبى قرار داده شده بوده در در در زير تختخوابها

















هوا بيشتر ابرى است و آفتاب از لاى ابر ها زمين راروشن مى كند؛ إما تا با بخواهى طوفـيان

























مادرم را يك زن كاملاً مذهبى خواندم توضيح ندادم كه او چهه نوع مذهبى داشت و روح
 بود. او در عالم اعتقادات مذهبىانش به اين نتيجه رسيده بود و باور داشت كه مه من به معام






 دشت ييرامون خانه ماظرف اين حههار سال تغيير زيادى كرده بود. خودروى من من در در ميان
 ديگر خبرى نبود. بعدأدر مورد آن صححبت خوراهم كردي شرد شب فر در ارسيده بود و مادر بالاى.



 رااز زمين بلند كردم. فرصت نداد و شروع به ايراد گرفتن از من كرده: - خرا كسى يونيفورمات رااتو نكرده؟ -خرا زير ناخنهات كثافت جمع شده؟ -به آدمات بغو از از داخل نارنجستان بان بيان بيرون. ـآدمات دارن پپر تقالهاى منو مى خورن.

و مهمترين چيزى كه انتظار شنيدن آن را داشتم:


پِرت زنده نبود تا اين وضعيت رابيند. فيدل! فيدل! يسرم!
















 خياط فقط خياط شاه نبود، بلكه معشوق شاه مراكش ران مث بر بود.


 اين مراسم بايد سرى بماند من در باره آن توضيحى نمى دهم. حتى يك كشُيشُ سانتريا

1. Aggayu
2. Chango
3. Pinar del Rio
4. Walterio

را هم از هاوانا فراخوانده بودند. عدهاى مى گويند آن كشيش تايتا كايتان' و و شايد هم
 آنتونيو پنالور ثّبودهاست. ينالور









 بدن حيوان جه مى كردماند. هر حه بود مر مر اسم متفاوتى بود.
 غيرعادى آغاز شود. نويسند كان شرح اوحا





 من در كجا شكل كرفته و ذهن من در كجا تربيت شده است؟ مكاثففه من در مورد الهه

[^3]2. Miguelito Fables
3. Yoruba
4. Antonio Penalver

نصل اول /طونان ماهاوت
آگايو و سخنان افشاگرانه مادرم در مورد تقدس من و رابطه من با خدا تنها $4 \wedge$ ساعت قبل از ييروزى انقلاب صورت گرفت. من تبديل به سن فيدل سيگمارينگا' شده بودم روز Yץ آوريل روز مقدس الهه من بود. اين روز در دائرةالمعارفـها هم ذكر شدهاست.

 آن سخنان از مادرم خداحافظى كردم و به سوى رامون فونت

 خطرناك بود. در آخرين لحظات قبل از تر ك خانه باز هم به مادرم گفتم: (امادر! جیيزى انى

 (امادر! بجز تصميم ما دو جيز ديگر هم در ساختن آينده نقش دارند. يكى جنبل و و جادي و ديغر دانشعاه هاوانا.)

فصلدوم

## بسترى در سبزهزار
















كذاشته شده بودو ديگرى روى قبرش در سانتا ايفيكنيا ' نصب شده بود. اين آخرين بنا















 مارتى اهميت داشت، در سال 1901 به ميدان انقلاب


 در خود جاى مى داد اكنون بها اين دليل كه من به آن حمله كردم تبديل به به بناى ياديبود من

1. Santa Ifigenia
2. Mario Santi
3. Plaza Civica
4. Plaza de la Revolucion

شدهاست. آن مزرعه كوپجك در سيبونى ' در حومه سانتياكو كها از آنجا حمله به مونكادا

 حر كت مرا نشان دهند. زندان جزيره پاينز

 ادارى و اصطبل ها. خيابانهاى زيادى در هاوانا هستند كه خاطر اتراتى از از انقلاب در آنها رقم خورده است. خيابانى كه من ماهيت سوسياليستى انقلاب رادر آنجا آنا اعلام كردم
 ابل سانتامارياr، همه به بناهاى يادبا




 صورت مى گيرد. من مجسمه برنزى خودم را نشان آنها مىدهم اما خا خودم با با صورت
 با سنگينى دست پدرانه من كه بر شانهشان گذاشته مى شود شكوه را را الحساس مى كنتن.
 گردش در پادگان مونكادا است كه لطف خود و دستور مىدهم گنجهاى را باز كند و يك تفنگ شكارى رمينگتون •r_9• را از آن بيرون بياورند. اين همان تفنگى است كه در جريان حمله سيرا


[^4]در حشمان من حلقه مىزند. همه رفتارها و و حر كات من گوياى احساسات من من است.

 خواهد بود. ميهمان چجند جمله تشكر آميز بر زبان مى اند اند و اين رفتار مرا اخارج از حد انتظار خود مى خواند.
بله، محل تولد من برايم مشكلاتى بهوجود آورد. درست است كه هر كسى







 كه (اينجا محلى تاريخى دربير انان) استا







 به دستور رائول كنده شده بود. مدرسه بيران را هم كه اولين بار ميز ميزبان من بود نگائهدارى

كردمام. در داخل مدرسه ميزها، تخته سياه و نقشه جهانى كه روى ديوار نصب بود و همه خاطرات كودكى مرا با خود دارند، نگهدارى شدهاند.







 زنرالهاى كوبايى ـ كه در جنگى عليه اسـيانيا جنگيده بودنـي















## نصلدزم/بسترىدرسبزنزار 94


















آراكاتاكا! ... بدون آراكاكاتاكا به ياد بياورد.
_او...م
-بدون آن كوجههاى خاكى كه تو در نوشتههايت از آنها ياد كردمای. همه آن خاطرات جادويى تو از آراكاتاكا.
-بله.

در بالاى ميز دو عكس سياه و سفيد در قاب آويخته شده بود. يكى از عكسها
 پإهايش داشت. قيافهاش جدى بود. شبيه مردى بود كه در حال دستور دادن است. قطعاً

[^5]2. Aracataca

در اين عكس نوعى كبر و غرور به چشم مى خورد. با لحنى پر از احساس به گابريل كفتم:
ـدرست مشل مكاشفه در عمق و جدان و آگاهى است.
 _فيدل! اين مرد كيست؟ فيدل! پدرته فيدل؟ با خونسردى پاسخ دادم: - يلرمه.

بايد سكوت سنگين آن خانه بزرگ چجوبى را مى شكستم، در برابر پنجره

 از پشت نوك درخت دورنماى پينارس دو مايارى ' خود را نشان دهد. آه بلندى كشيدم

ـ گابريل! بيران، آراكاتاكاى من است. گابريل در جواب فقط تكرار كرد كه: -او...م.
هر وقت گابريل مىايستاد مى خواستم در مورد باران، طوفان، مقدسات مذهبى، گرماى نيمروزى و ادبيات زيباى او صححبت كنم.
 بهسالهاى جوانى و زيبايىاش بود. لباس سفيدى بر تن داشت. ــيدل! اين مادر دوست داشتنىات است؟






VI نصل دوّم/بسترىدرسبزهزار

كنم و خودم را بشناسم. اين محل به موزه شخصى من تبديل شده است؛ يعنى موزهاى آى آى در مورد شخص من. گردش در اين موزه مى تواند آن آگاهى را بَلهو يو








 ضربه توپ بشكند. بوى آشناى شربت ميوههاى حارْاى همه جا را پا پر كرده است. اين بو در خاطر من ماند گار و زيباست. چربیى خوك را بها اين شربت اضافه مى كردند و چچند



 نيشكر او و مزارع نيشكر خودمان را سوزانديم. با دريافت اين بيام به اين فكر افتا كه بالاخره يك موشك نيم تنى اتمى ميانبرد يانكى ها در وسط كوبا منفجر خواهلد شد و گلدان چینى سياه بزر گ مادرم را كه روى آن نقش ازددهايى كشيده شده و و با خطوط طلايى تزيين شده بود خواهد شكست. وارد بيران شدم. به خانه رفتم. پنجره را باز كردم. هواى داخل خانه خارج شد.

 مانده باشم. به جستجو پرداختم. همهجا راوارسى كردم.






















 جند روز بعد توانستيم دوباره آزادىمان ران را بهدست آوريم


[^6]





 نتوانسته بود به آن دست بزندي در اين آتشسوزى كسى آسيب نديد و ويدرم هم سيگار كشيدن را راكنار نغذاثشت.












 به ياد داشتم كه ديغران فراموش درين كرده بودند. من هميشه اين كونهام. در ذهن من دق دقايق

1. La Paloma
2. Candido Martinez
3. Juan Sokaras

و ظر ايفى ثبت شده است كه كس ديگرى به ياد نمى آورد. همه اين خاطرات مثل سايه






 بود كه در خاطره كودكى من مانده بود.
 قرار داده شده بود. او معتقد بود بجههاى او بايد در همان اتاقى بزرگ شوند كه او او
 روش سالم بزرگ كردن بجهههاست. اين گهواره شاهد وزش بيشترين نسيمها از از آن
تنغس ها بود.

پِنجر هها نشاندهنده خِرَدى بود كه پِر من با كمك آن اين خانه را ساخته بود، بخصوص تزئين و نقاشى خانه و از همه مهمتر نقاشى اتاق خوراب درست روبروى هم قرارداده شده بودند تا جريان هوا بدون هيجِ مانعى از درون آن





 برمىداشت به داخل اتاق ماوارد مى شد. اين ذرات وارد جريان خون ما شدهاست. همه اين اتفاقات در فاصلهاى نه چندان دور از محلى اتفاق مى افتاد كه سربازان اسپانيايیى در

بيجاره پدرم هر گز نتوانست در همان خانه و روى همان تختى كه دوست

 زندگىاش •9 هزار و پانصد سيگار سازادور دو بيتاس كشيده بود و همين سيگارها ريههاى او را متورم و گداخته كرده بود. او آخرين سيگارش را كا كه كشيد سر در بالش
 يكجا از سينهاش خارج شد. من در آن بامداد آنجا نبودم. در مكزيك بـي بودم و آماده
 مكزيكـ به دستم رسيد.
بيران در حقيقت يكى مستعمره بود. زمينهايى كه براى كاشت نيشكر در نظر


 شد كسى بود كه به پدر من كمكى كرد تا رشد كند. به او پول قرض داده به او تو توصيه و



 من آن روزها زن داشت. زنش ماريا ليزيا آرگوتا نام داشت. از او دو فرزند داشت. يكى ليد يا كاسترو آرگوتا نام داشت. مادر من يك مستخدم نحيف بود. به نظرم ماريا ليزيا خودش اين مستخدم

1. United Fruit
2. Fidel Pino Santos
3. Autentico
4. Lidia Castro Argota
5. Chiquitica

رااستخدام كرده بود. مادرم اهل بينار دل ريو ' بود كه از محرومترين و فقيرترين مناطق





 چوبى اتاقها مدام به گوش مى رسيد. همه خانه از جوب ساخته شده هو بود بجز آن گهواره.


 مى كردند. مستخدمها هميشه با پاى برهنه راه مى رفتند و همر اه با راه رفتن نغمههايى از
 آن خانه وجود نداشت. در طبقه اول اتاقى بود كه داروها را رادر آن نگاه مى دانـى داشتند و به آن آن
 غذاخورى و آشپر خانه وصل مى شد. ميان غذاخورى و آشپز خانه هم پـلكانى وجود

 اتاق ديگرى بود متعلق به برادر بزر گم رامون و اتاق بعدى كه من و و رائول در آن زند آند

 در مورد دون فيدل پينو نانتوس صحبت مى كردم. او در شرق كوبا مزرعههایى



[^7]بازير داخت نمى شد آن املاك متعلق به او مىشد. من دوست داشتم او و و يدرم را در

























 براى دون فيدل هم اهميتى نداشت پدر نام كسى است كه در نهايت پدر خـواند پدرم همكار بود. با كمكى هم كارگر ارزان از هائيتى وارد كوبا مى كردند تا سه يا چحهار ماه در مزارع نيشكر در كوبا كار كنند. من زمان غسل تعميل هفت ساله بودم. در اين


 چهه باشد. پاسخ من تكليف را روشن كرد. پاسخ دادم اگر مرا لوئيس بخواند چچقدر به من پرداخت خواهد كرد.
اخيراً به يك روزنامهنگار ونزوئلايى و در يك برنامه تلامي
 نريدا׳َ بود. آن خبرنگار مى خواست با طرح سؤ الات غير مترقبه حال مرا بغيرد. پرسيد
 خبرنگار را بدهم. فكر كردم شايد منظورش علاقهمندى به داشتن رابطه با من بود. لذا
 را فر ستادم تادر هتل اتاقش راوارسى كنند. ظرف چند ساعت همه اطلاعات رادر مورد


 كودكى و يهودى خواندن من در آن سنين معناى خاصى داشت. مادر به سالم بودن من اهميت خاصى مى داد. نه اينكه زمين نخورم و دست و



V9 نصل دوّم/بسترى درسبزمزار

و جر احتهاى پوستىام استفاده مى كرد. زنان كوبايى به سلامت كو دكان پسرشان اهميت مى دهند. وقتى اولين نشانههاى بلوغ در آنها ظاهر مى شود، از شادى در يوست خود نمى گنجند. وقتى پسرشان در كمال سلامت باشد انگار وظيفهشان را انجام دادهاند. در كوبا بلوغ پسران زمانى فرا نمىرسد كه نشانههاى بلوغ [جسمى] در آنها ظاهر شود. بلوغ يك پسر كوبايى زمانى محقق مى شود كه مادرش تأئيد كند. روزى كه عمليات چريكى ما عليه پاد گان مونكادا به نتيجه نرسيد، نگرانى مادرم بيشتر از اين بابت بود كه مبادا اوباش وفادار به باتيستا مرا ااخته كنند. وقتى براى اولين بار بعد از آن عمليات نافرجام اجازه پيدا كرد كه قبل از محاكمه در زندان به ديدار من آيل، سؤالى را كه مطرح كرد، اين بود كه: (اين مادر..ها كه بيضههات را نبريدهاند؟) اين امكان وجود داشت بسيارى از همرزمان ما در آن عمليات گرفتار همين بلا شده بودنل. جنازه عدهاى از آنها هم در جادههاى اطر اف شهر در حالى بيدا شلده بود كه بيضههایلى آنها را بريلده و در دهانشان گذاشته بودند. دشمن در تبليغات خود هميشه اين وعده را مى داد كه روزى مرا از داشتن نعمت فرزند محروم كند. در حقيقت آدمهاى باتيستا در جنگگ روانى كه به راه انداخته بودند اين شايعات را بر سر زبانها مىانداختند. باتيستا اين گونه تبليغ مى كرد كه من مرد نيستم [و خواجهام] كه در سيرا ادست به اسلحه بردهام. او مرا اهريمن،

اما يك اهريمن اخته مى دانست.
نريدا از آن زنانى بود كه در كوبا به آنها سرخْوست مى گويند. اين به دليل تركيب صورت آنهاست كه متعلق به بوميان كوبايى است و هنوز بندرت در اين كشور يافت مى شوند. سرخپوستان كوبايى بهدست فاتحان اسپانيايى قلع و قمع و ريشهكن شدند. قبل از آن هم عده زيادى از آنها بهدست ساكنان كارائيب كشته شله بودند. در يـى آن قتل عامها تنها تعدادى دختر نو جوان بومى بهعنوان معشوقه، برده و يا همسر اسپانيايى ها باقى ماندند. نريدا قطعاً يكى از اعقاب اين بوميان بود و نگاهش، بوست مسى رنگش، جشمان تيره، سينه ستبر، ساق پاى ناز ك و موهاى صافش خبر از اين نزاد مى داد. من برخلاف نريدا هميشه زنى را مى خواستم كه مشخصات متفاوتى داشت: سفيد يوست، با چششمان روشن، مويى بلوند و مجعل، ساق پِى توپر و سر شانههايى ظريف. من


نمى آمد. حتماً فكر مى كرد كه نريدا يك روز با جلب نظر پدرم همان بلايى رابر سر او



 در آشبزخانه مى خوابيد و من رفتهرفته به او علاقهمند شدم أ او هم به من من علاقها


 مادرم كى خبر دار شد كه او خطرناك شده است كه او را ااخراج كرد. مادرم در سايه شبح پيروزى خود بر همسر سابق پدرم زند گی مى كرد.


 كافى بود.

در نظر من همهحيز در نيشكر خلاصه مى شد. وقتى از سايه آن درخت

 و در حقيقت آنها مرا لوس كردند. نغرانى رامون بهعنوان برادر بزر گتر در مورد من
 اين همه آن جيزى بود كه او مى خواست. جيز ديگرى كه در نظر او اهميت داشت اين

 نه رامون و نه چدر آرام و قرار نداشتند. كارخانه نيشكر شش رو رو روز در در هفته و كاه حتى در روزهاى يكشنبه بهصورت شبانه روزى كار مى كرد و آنها مجبور بودند از ساعت






 مىكرد.

















1. Jaronu 55
2. Arrobas
3. Preston

بخار مصرف مىشد. در حقيقت بخار مصرفى معادل •ه تا •9 درصد وزن نيشكر
 گريـز از مركز و تغليظ سرانجام بلور شكر توليد مى شد. هر وقت هـر هم كه نيشكرى در كار نبود از ديگهاى بخار براى توليد برق استفاده مىشد. سوخت مصر وري گرما و بخار هم يا نفت بود و يا تفالههاى باقيمانده از نيشكر. در اوايل قرن كذشته كه پیر من اين مزرعه نيشكر را بهوجود آورد از چوب براى توليد گرما و بخار استفاده مى شد. سالانه به Y اهزار متر مكعب چوب
 و سوخته شده بودند؛ اما پدر دور انديش من توانست باقيمانده اين جنگللها را براى صنعت مبل سازى نجات دهد.

مدرسه كوچكى بيران تنها مدرسه در زندگى من نبود. به ياد دارم وقتى با داليا سوتو دل واله ' ازدواج كردم در نزديكى خانها در حومه هاوانا و در بزر گراه قديمى سانتافه ـ ـهمان خانها مىشود و خيال نكنيد كه من از اين موضوع خبر ندارم و دستگاههاى امنيتى مرا از

 بود. داليا مهندس شيمى بود و مىتوانست اين مسئوليت را بر عهله داشته باشد. اگر تاريخ دقيق [و رسمى] ازدواجمان را برايتان نمى گويم ناراحت نشويد. من اين تاريخ

 اول انقلاب به نماد و نشانه زنانه انقلاب در كنار من تبديل شد. در حقيقت من از داليا خواسته بودم تا سليا زنده است [رسماً ازدوواج نكنيم. در اين مدرسه بجّههاى افراد منتخب و رهبران انقلابى درس مى خواندندند. مثلاً

1. Dalia Soto del Valle
2. Santa Fe
3. Celia Sanchez

 بد نيست بدانيد كه آلميدا يكى احمق از آب در آمد و آن دو نفر ديگر هم بعد از پاكسازى سال 19 ادرد سرهايى را بهو جود آوردند. ديوكلس به اتهام فساد به بيست سال زندان











 محل بثزوهشهاى هستهاى اتحاد شوروى بود. تعدادى از بـجهه هاى نابغه ديگر را را هم با با بهره هوشى بالا كه تحصيلات ابتدايى و متوسطه موفقى داشتند مثل جيسوس رودي دوريغز
 را از طريق آزمون انتخاب كرديم. رودريگز مثل اينشتاين از همه بهتر شد. يكـ قـر قاتل
4. Juan Almeida
5. Diocles Torralba
6. de la Guardia
7. Fidelito
8. Mirta Diaz-Balart
9. Dubna
10. Jesus Rodriguez Verde



 بود، اما در نهايت و وبعد از ياكيانى














 سانتياكو فرستاد. وبدين سان بود كه دوران نوجوانى ماطى شد.
[^8]
## فصل سوم

## شفافيت جلى ديوارها




 اين ساختمان در اوايل دهه •190 براى رياست ستاد








1. Lara
2. Santiago
3. Ministerio de la Fuerzas Armadas Revolucionarias - MINFAR.
4. Saturnino Lora
5. BAR.30-06











 پِدر و مادر من بود.
من خاطره اين تحقيرها را تمام عمر با خود همراه داه داشتهام؛ اما كا كوشيدهام در










## 1. Dolores

2. Pedro Emilio
3. Mayari
4. Don Fidel Pino Sntos

 فاش نمى كردم.
 طلاق پدرم را با [نامادرىام] ماريا لويزا









 با قاضى شهر دوست بود. نام قاضى آرتورو وينت






[^9]است. پدرم هم كه از توصيهها و حمايتهاى دون فيدل برخوردار بود قاضى را تحت






 پرونده بسته شد و خانواده كاسترو [پدر و مادر من] توانستند دارايى خود را حفظ كنند.





 روش كار او هم روش سادهاى بود. پدرو يك روز در كافهاى نزديك كليسا نشسته بود


 مشقات مادر خودش را تو جيه كند. آن نويسنده همه چجيز را آنقدر خوب فراگرفته بود

 به شهرت و ثروت هم رسيد.
هر گز آن برنامه راديويى را كه نابرادرىام پدرو اميليو و فليكس ب. كيگنت

تهيه و پخشش كردند فراموش نمى كنم. در آن برنامه راديويى آنيبال دو مار ' با آن
 كوهستانهاى اطر اف شهر هم به آن گوش فرا مى دياد براى من تحصيل در سانتياگو يك كابوس بود. در حقيقت حضور من در مدرسه كاتوليك سانتياگو يك فاجعه بود. مايل بودم به مدرسه دولورس كه بهترين ملرسه




 يك وكيل براى خانواده كاسترو تربيت مىكرذ. پدرم مرا نزد لارا فرستاد كه در حوزه كارى دوست او بود. من به اتفاق برادرم رائولينو به خانه اين بود كه فرزندان كاسترو از جهل نجات بِيدا كنند. در حقيقت پدرم بر خود را يا يك فرشته بى گناه و دانا مى دانست. لارا كسب و كار مختصرى داشت و با همسر و بسرش زندگى مى كرد. وارد

 داشتم كه پدرم خريدار داس و ديگر وسايل كثاورزى او بود. همه ساله قبل از فصل برداشت محصول هزاران داس از لارا خريدارى مى كرد. پدرم در ازای پرداخت پول


 آن خانه به من تعلق نداشت و من هم بالاخره پسر آن خانه نبودم. رائول هم پسر او بهحساب نمى آمد. پسر او بر ما برترى داشت و در حقيقت صاحبخانه كو چـكـتر ما بود؛

اما وقتى ما بهقدرت رسيديم همين لارا همه توان خود را با بهكار گرفت كه با ما ما تماس
















































 كوبا جدايى طلب نديدهام. ظاهراً أين حس در ميراث اشرافـز ادگى ساكنا








 انبوه جاى آنها رامى گرفتند.




 اطمينان مىداشتند پيروزى دويست درصدى از آن آن آنان است. خلارينا سرشاخ شدم و ديدم كهد در حال باخت هستم. يك انـ حركت تند انجام



 در مدرسه دولورس دو قانون وجود داشت


 اين بود كه هر كدام از طرفين دعوا كه هِايان دعوا را العلام مى كرد و خواس استار توقف آن

مى شد، طرف ديگر بايد مى یذيرفت حرا اكه حنين سخنى به اين معنا بود كه توان او تمام شده و شكست را پذيرفته است. روزى كه من با آن جوان اهل محله ويستا الگُره دعوا


 من هم از فرصت استفاده كردم و ضربه محكمى به سمت گوش رو راست او او حواله دادم. با
 سرش كشيده شد و گوشش هنم زير مشت من كش آورد پوست سرش پاره شد و خون فوران كرد. جانى با تعجب فرأوان به سمت من بر گشت انگار كه مى خوراست بيرسد
 فرصت استفاده كردم و مشت ديگرم را حواله شكمش كردم كه در برابر من قرار گرفته بود. مشت من به داخل شكمش فرو رفت و نفسش بند آمد. خم شد و و حـر حالت كاملاً دفاعى به خود گرفت. حالا سرش در معرض حمله من قرار گرفته بود. مشتم را از شكم نرمش بيرون آوردم و آن راروانه صورتش كردم. مشت من به دهانش خوري
 راست هم به صورتش پرتاب كردم. خونش روى من پاشيده شد. اين اولين بار بود كـه






 به ديوار كوفتم تا سرش بشكند. علت دعواى ما اين بود كه با بـى احترامى بـى به خانواده من من

## 1. Papito

2. Johnny Suarez

كفته بود (اخانواده كاسترو بهجاى استفاده از بيده، بادست ماتحتشان رامى شويند.) حالا من سر او را به ديوار مى كوفتم، او هم با هر ضربه التماس مى كرد كه بس است و پإيتو داد مىزد كه بس است. وقتى حاضر شدم دست از سرش بردارم كه احساس كر كردم مرده است. مشتم را باز كردم و جانى روى زمين افتاد. بعد به بيمارستان فرستاده شد.
 حمايت از قانون مدرسه جانى را مقصر دانست كه چرا در دو موقع دعوا حاضر به ته تسليم نشده است. پإيتو هم شهادت داد كه جانى هر گز درخواست پا پايان دعوا را را نكرده و تسليم نشده است. شهادت او كافى بود كه قضيه به نفع من خاتم به پإيتو گفتم (ااگر او تسليم مىشد و درخواست پايان دعوا را مى كرد برای این بود كه داشت مىباخت. صداى كسى را هم كه در حال باخت است نبايد شنيد.")
 هم حقوقدان شد. پدر او مثل پدر من در مزارع نيشكر كار مى كرد. مدتى راه ما از هم جدا شد. من به مدرسه بلن ${ }^{\text {² }}$ هاوانا رفتم و و او به ملدرسه بتيتيست مدرسهاى بود كه رائوليتو در آن درس خود را ادامه داد. مدرسه بينالمللى كريستوّ
 سانتياگو قرار داشت.

من فكر مى كنم پإيتو از همان روزى كه در مدرسه دولورس با من آشنا شد به انقلاب كوباعلاقهمند گرديد. از آن زمان يعنى از حدود سال 1949 يا • 194 كه من در
 هنوز هم بامن است و از من بيروى مى كند.



1. Jorge Serguera Riveri
2. Belen
3. Baptist
4. Los Colegios Internacionales del Cristo
5. Company of Jesus

منضبط بودند. از بحهها انتظار داشتند كه به معلمها احترام بگذارند و هر چهه مى گويند

 مثل بازى بيسبال يا كريكت؛ اما او عادت داشت توب را با بادست خود بز بزند. فكر مى كنم همه زندگى من در اين مدرسه آغاز گرديد و جشم و گوش من از از اينجا بود كه با باز شد.




 است از همه قابليتها و آرمانهايى كه بشر آرزوى دستيابى به آنها را دارد، بهعبار ديارت ديگر انقالاب آخرين قابليت معنوى انسان براى رسيدن به قادر متعال است. مطلبى را كه مى خواهم نقل كنم رازى است كه تا به حال برملا نكرددهام من من از اين

 سخت و منضبط كه خشونت را در زير رداهاى بلندشان مخخى كرده بودند از ما تنها

 ايمان و اعتقاد است كه صورت مى پذيرد. آنها خرورت داشتن ايمان و اعتقاد را به من



 هاوانا منتقل شوم. مدرسه كمى دورتر و شهريه آن زيادتر بود؛ اما اين مدرسه در ها هاوانا


 و فرهنگى سانتياكو مربوط بود.
قرار بود آن سال اولين سال دبيرستان ران رابه ها يايان برسانم. الجازه داديادند كه آن سال
 با پايتخت و در عين حال ادامه تحصيلات تلقى گر ردد. قرار بود من در در هاواوانا حقوق
 ادامه تحصيل گرفته بودم.
فاصله سالهاى •194 تا تا 194 ابهترين سالهاى زند










 مر اكش مسافرت مى كردند و در اثر حملات نيرونا




 را يوشيده بود [و به شكنجه گر شر شماره يكى دولت باتيستا تبديل شده بان بود










 مانيفست كمونيست



 بود. خاطره آن نبرد كه يكى از مهمترين نبردهاى تاريخ است هنوز در يادها مانده

[^10]است. در ساعت شش و نيم عصر به وقت مسكو بود كه فرمانده نيروهاى مستقر در
 شوروى و زُنرال كنستانتين روكوسوفسكى r فرمانده نيروهاى مستقر در طول رود

 اتوموبيل و انواع ديخر خودروها، • • فرستنده راديويى و سه قطار زرهـى در ار اولين


 سپاه هشتم ارتش آلمان بود. در پايان همه گزارشها و خبرها يكى امضا ديله مى شد: (افرمانده كل قوا، جوزف استالين).
درست هجده سال بعد در شب 19 آوريل 1991 در كنار نيروهاى مسلح
 گزارشى در مورد پيروزى نهايى و برقآسا بر نيروهای آما آمريكايى و و مزدوران
 در اختيار ما قرار داده شده بود به خوزهه رامون فرناندز فرمانده اجرايى ارشد منطقه كه هنوز مشغول شمردن اسيران و تجهيزات به غنيمت گرفته شده بود زنگ زدم و سؤالى پرسيدم. او نمى توانست بفهمد كه اين سؤال از كجا به ذهن من خطور كرده است.

پرسيدم:

> _ـلكيدل! منظوتيو هم همراه داشتند؟ لكوموتيو است؟

1. Nikolai N. Voronof
2. Konstantin Rokossovsky
3. Don
4. Walther Heits
5. Streicher
6. Playa Giron
7. Jose Ramon Fernandez
 پس لكوموتيوى در كار نبود و فقط دو هزار اسير و بنج تانكـ شرمن مايه

 و شمارش ديگر غنايمى كه از نيروهاى تحتامر سازمان سيا بهدست آورده بوديم شامل تانكى، قايقهاى تندرو، قايقهاى غرقشده و هوإيماهاى ساقط شده ادامه داشت. زير گزارش را|امضا كردم:
فرمانده كل،
فيدل كاسترو.


 غرب يلايا لار كاهبه كَ كل نشسته بود. قايق در حقيقت به دا دام افتاده بود و و دود غليظى از از آن





 درمـورد نتيجه و سرنوشت نبرد كه يكى نبرد حقيقى بود تصميم مى گرفتمّ. يك روز

[^11]2. T-34
3. SAU-100
4. Huston Brigade
5. Playa Larga

كتاب علمى تخيلى رى برادبرى ' رامى امخواندم كه در آن اظهار تأسف كرده بود كه




 كمى بعد قايق گشتى كوبايى سى.اس.


 بهدليل شديد بودن صدا شنوايى خود را برا براى همييشه از دست دير دادي











1. Ray Bradbury
2. CS-13
3. Mario Ramirez Delgado
4. U-176
5. Norberto Collado
6. Amado Llorente

سوار شوم و خود را به ديوار بكوبم برنده خواهم بود. من اين شرط را بردم و در مورد آن هم قصهسرايى ها شده است. نكته ديگر در مورد من اين بود كه من يكى دروغ

 در بلن دو دوست واقعى داشتم. يكى همين پدر لورنته بود و ديگرى بسرى إـي





 است؛ بخصوص آن شب در سال 19 ا كه به اتفاق سى محصل ديخر در در بر داى ديدار از

 نجات دهم؛ اما موفقَ نشدم. هر دوى ما در حال غرق شدن بوديم كه تو توانستيم به كرانه

 كنيم و به در گاه خداو مريم مقدس دعا كنيم كه نجات بيدا كرديم.") به كفته او ما زانو زده و از ته قلب و با صداى بلند دعا كردهايم. اين حرفهاى اوست. حاللا چه ضرورتى دار دارد
كه من حرفهاى او رارد كنم؟

اما ادواردو. او هيجّوقت سر حال نبود



## 1. Cienfuegos

2. Eduardo Curbelo
3. Taco Taco
4. Blanquita

چإيلين تغيير داديم. آنجا همان تالارى است كه من اغلب سخنرانى مايمر رادر آنجا انجام










 راست من ايستاده است. موهايش رابا بادقت آراسته و شانه كرده است است؛ إما قيافهاش حتى در آن سن هم قيافه شاعرى است كه خود را را گم كردرها است.




 بخصوص در هاوانا براى رفتن به سر كار ار از از دو






مه است كه من در قدرت هستم. اينها را مى گويم كه بدانيد شرايط كوبا در آن روزها




 آغاز كنم و از يك سوى ميدان انقلاب به سمت ديگر ميدان حركت كنمـ من من در آن آخرين لحظات اين برنامه رالغو كردم و ترجيح دادم با پاى پياده به ميدان بيايم و بعد هم خـ خيلى
 نمى خواستم از دوحرخه استفاده كنم. اين درست همان روزي بلن در مسابقه زدن دوجر خهه به ديوار شركت كردم و دماغم را شكستم و د دو هو هغته با با
 آمد. امروز محل شكستگى دماغم هنوز روى صورتم مانده است و هر وقت روى آن آن



 مر ا متوقف كند.

بخشدوم
كذُنته مردى كه كذشتهاى نداشُت

 حقيرترند.
تسمتى از كاب (سرنوشت انسانها نوشته آندره مالرو

## فصل جهارم

## هيَج كس قبل از آنكه اججلش بر سد نمى ميرد

من تنها بودم و ياد گرفتم كه با تلاش به زندگَى ادامه بدهم . از دنياى يبيرامونم
 بلكه كلمات كفتارى را حون سخخنوران. خوب كمى از موضوع پر ت شدريم


 هاوانا.
بازسازى خاطرات بيران و كودكىام رابرایى اين انجام ندادم كه از ياد يادآورى آنها








بود با پانصد بولدوزر كه از طرف من مأموريت داشتند هزاران هكتار جنگل، باتلاق،
 و كار گاهها را الز بين ببرند (البته با اسكان ساكنا كه مىتوانست سر راه ما قرار گيرد نابود كند؛ هر حيز سخت و مقاومى را با ديناميت منفجر و با خاك يكسان كنند، درست همان گونه كه مارشال زوكوف در جنگ كورسك با كمك ماشينهاى ساخت فرانسه انجام داده بود. طرح من در نيشكر خلاصه مى شـشد. كشت بى سابقه نيشكر در تاريخ كوباو تضمين محصول سال •19V. تصميم ما اين بود
 كه همه توليدكند گان ديگر شكر در دنيا ورشكسته شوند. هدف من تبديل كردن كوبا به


 آغاز مىشود، در يک قطعه زمين كوحكـ. چحرا؟ زيرا دهقان اولين مدافع محيط زيست و اكوسيستم است. او مىداند كه هر قطعه سنگ در زمينش چجه مسئوليت و مأموريتى
 و در چه فصلى محصول خود را برداشت كند. حه گل و م ميوهالى در زمينش بهت




 كه با وزن صد و پنجاه كيلو در خوكىدانى دارد. او در عين حال در فكر زنش است.


 خودكغايى را در معناى شخصى تعريف مى كنند؛ اما فراموش نكنيد كه آنها حلقه اول

ارتباطى ما با فرهنگاند. تيب چحه گوارا با طرح من مخالف بود. بهنظر او، من در حال نابود كردن روح كوبايى بودم و كوبايى رابىدفاع مى كردم؛ اما شما رفتار مرا بیى بحمانه و تند تلقى نكنيد. در يك انقلاب گاه مردن ضرورى است تا بتوان ماند و به ديگران بدهكار نبود. زمانى كه يكى انقلاب به چیيزى احترام بگذارد، چجيزى را بـجز خودش بهحساب بياورد، يا به هر دليل گامى به عقب بردارد و از همه مهمتر روزى كه انقلاب توقف را به هر دليل جايز بداند تا ميان عدالت و بـى عدالتى يكى را انتخاب كند آن روز، روز مِر گ آن انقلاب است.
اكر مطالب فوق را نوشتم هدفم اين بود كه نشان دهم من، فيدل كاسترو، محصول شرايطى عادى و معمولى نبودهام. من فرزند شرايطى هستم كه بر شخصيت من تأثير گذار بوده است. حتى شرايط طبيعى و زنجيره ارتباطات عالم هم اين تأثير را داشته است. سلولهاى بدن من و تركيبات شيميايى باقيمانده از من در آن سرزمين وجود داشته كه با هوا به اين سو و آن سو برده شده، با آب روان شده و با باران شسته شده است. در همين سرزمين بود كه تيب مشهور چهَ گوارا به دخل و تصرف پرداخحت و شرايط اقليمى و زيست محيطى آن را براى هميشه تغيير داد. اين يكى قانون كلى است. شرايطى كه تغيير مى كند در شكل تازه و قالب جديدى حلول مى كند. ما درست قبل از بيروزى انقلاب كار خودمان را آغاز كرديم. سليا سانحز مسنوليت وني همه اسنادى را كه طى دو سال مبارزه در كوهستان بهوجود آمده بود برعهده گرفت. بيامهايى را كه براى رهبران مؤثر فرستاده بودم، رسيد و اوراق مربوط به غذاهايى كه خورده بودم، يادداشتهايى كه براى (اراديو شورش") نوشته بودم، بيامهاى تبريكى كه

 بگذارد، جزو اين مدارك و اسناد بود. منظور ما از سند هر نوشتهاى بود كه من بر هر جايى و روى هر چحيزى نوشته بودم. مصاحبه روى نوار با مبارزان انقلاب و با شاهدان

نيز جزو همين مــدارك و اسنــاد بود. مر كزى براى اين اسناد در ال ودادو ' تـدارك ديده

 چاق بود. با آن هيكل گنده از اين طرف به آن طرف مى مرفت و ويوسته نغران گم شدن
 خواندند. از سوى ديگر با توجه به تنوع اسناد و ملار ك و احتمال افقتادن آنها بهدست
 از اين اسناد و اطلاعات راسوزاند بعد از انقلاب تجربه كرده بود. مشكل مهمتر اين بود كه روس ها بها به ما اطلاحع دادند كه
 عادى است و باقى مانده براى ضدانقلاب و دشمن با الرزش است. اين اسناد مثل روز اول و خدعفونى شده باقىمانده و نگهلارى شده است. زمانى كه يكى كوبايى در ميامى
 مىداند كه انبوهى از اعترافات و اسناد عليه خود او در جاى امنى در كوبا وجود دارد. تا به حال هيجكس بدون باقى گذاشتن سندهاى قابل قبولى از اين دست از زندانهانى
 فرصت جديد سخاوت و گذشت انقلاب را درك نكردند به جو بها بها هاى اعدام سپرده شدند. عدهاى هم بودهاند كه بهرغم انبوهى از اعترافات، بيانيهها و ندامتنامهها و
 اعدام شدهاند.
يك انقلاب بر چايه گذشتهاش بنا مىشود؛ اما آنحهه به يكى انقلاب كمكى مى كند سر پا بماند و حيات خود را حفظ كند كذشته دشمنان آن انقلاب است. فرض ضدانقلاب در مورد دوران كودكى من اين بود كه چچگونه پسر يكى ارباب زميندار عليه طبقه اجتماعى خودش انقلاب كرده است. در نظر آنها اين پسر وارث

1. El Vedado
2. Rene Pachecho Silva
 فرض مى كردند اين پسر به زمينهاى پـدرى





كردداند اين است:








 بهحساب مى آمدند و مشمول انواع تبعيضات بودند برئى برمى گردد كه در در ممين جا من من



 ديگرى را نمى شناسم كه بر من تأثير كذاثتهنه باشدي
 عقده خود كمبينى كه داشتهام اغوا كرده و فريب دي دادهام اين اين عقده در ر رفتار من من وجود داشته كه مى خو استهام بر ديگران تأثير مثتبى بگذارم و مصر انه انديشههاى حقيقى خود

راسركوب كنم و بانظر طرفهاى مقابلم موافقت كنم تا بتوانم مور قبول آنها قرا



اين يك تحليل ضدانقلابى است. اين تحليل مرا كه يك قهرمان







 علاقهاى به عضويت در آن باشُاه نداشتم. من آنقدر وري



 بى اساس بودهاست به سراغز زند






اين خانم با مصاحبه با چند بيرزن آمريكايى شايعاتى را در مورد من جمع آورى و در


 آنها شخصصيت با شكوهى هستم كه اگر آنها تأئيد كنند مثل بادكنى ححجيم مى شـو دو و آنها مى توانند در را محكم به روى او بكوبند. هيج كس باور ندارد كه من چحنين شواهدى را باور كنم. اگر به دنبال دليلى زمينى هستيد بايد بگويم كه من هميشه در حالـ دال آزمايش خود هستم و هميشه با حالش روبرويم. من به دليل رابطهاى كه با با خداي
 مى آفرينم. مغر نه اينكه اولين صفتى كه براى خدايان قائليم اين است كه آنها هميشه آماده چذيرفتن حالشها هستند؟

## اولين وسيله بقـا

از كلمات سخن مى گفتم و اينكه كاربرد آنها را پچگونه ياد گرفتم. كلمات را در



 سلاح را پدرم به من داده بود. اين سلاح را با قيمت خوبى از يك آمريكايى خريد
 زندگى كنم و از حصار امن خانه و مححلهمان دور شوم داشتن يكى سلاح كار بدى نيست.

 كلت و يكى سلاح قانونى و مشروع آمريكايى بود.

1. Colt-45
2. Ramon Grau San Martin

باورود به دانشگاه اغلب شبها به فدراسيون دانشجويان دانشگاه سر مىزدم مـ من به مانولو كاسترو ' رئيس اين اتحاديه دانشجويان و و تعدادى از دور دستيارانش مثل اوفميميو








 بوى زنانه دارد. وحشت نكنيد. ما در مورد كار بيهو داره انجام









 او قرار مى گر رفتم. از نظر من او غاصب مقام و منزلت حقه من بود.

1. Manolo Castro
2. Eufemino Fernandez
3. Rolando Masferrer
4. Leonel Gomez

نصل جهارم / هيجّكس تبل از آنكهاجلشب برسدنىميرد 110

آنها به من توجهى نداشتند. حتى نسبت به ابراز احساسات من وقعى نمى گذاشتند. مرا فاقد پشتوانه انقلابى فرض مى مردند. مر ا بىهويت و بدون گذشته
 مى آورم وقتى وارد فدراسيون دانشجويان كه در كنار ساختمان فلسفه قرار داشت
 سر در نمى آورد مشغول صحبت كردن هستند و با صدلى
 در خيابانى فرعى در هاوانا كشته شد. من در سال 1991 دستور اعدام اوفمينو فرناندز را صادر كردم و در سال I I دستور دادم ماسفرر در اتوموبيل فورد تورينوى آبى رنگش در ميامى منفجر شود.
مانولو كاسترو قدى متوسط، موهايى صاف و شانه كرده داشت؛ درست مثل
 سخنان زيادى داشت. فعاليتش در مورد مزرعه ال وينكولو ' او را به شهرت رساند.
 مزرعه مشتمل بر زمينهاى باير و حيات وحش هـر هم بود. مانولو كاسترو به همراه گروهى از دانشجويان سوار بر قطارى راهى اين مزرعه شد. حدود يكى هزار كيلومتر به سمت شرق پيمود. در اين سفر توانست مزرعه را باز پس گيرد و آن را به روستائيان محل تحويل دهد. اين اقدام او را به يكى قهرمان ملى تبديل كرد. دانشگاه هم اين اقد اقدام را را با حساسيت مورد تأئيد قرار داد. اوفمينو فرناندز برخلاف مانولو كاسترو، شخصيت مستقل و آراستهاى داشت. وقتى پيراهن سياه مى يوشيد و كراوات بار باريك سفيد بر بر آن مىزد -يا بالعكس ـ انگار يكى از گانگستر هاى شيكاگو ظهور كردها است. جورى رفتار مى كرد كه انگار مى خواهد با همين قيافه در برابر جوخه اعدام هم ظاهر شود. تصور اين مطلب دشوار است كه چنين مردى بتواند در برابر چششمان شما و از فاصلهاى كوتاه

هدف گلوله يك تفنگ اف.ا.ال. ' قرار گيرد. به محض اينكه لوله تفنگ به سمت او نشانه رفت و حتى قبل از آنكه كسى فرمان آتش بدهد كنترل خود را ااز دست داد و از پا در آمد. رونالدو ماسفرر هم هر گز انقلابيون جوان را به حساب نـي نـي آنى آورد. مرا كه آد آدم


 پاى خود رااز دست داده و مى لنگيد. به همين دليل بود كه به (النگ)، موسوم بود.

## ابتدانشانهبرويد














 اهميت بيدامى كند.

1. FAL
2. Majadahonda

همين ملاحظات در عرصه زبان هم وجود دارد. اينكه شما چهه كلمه و چحه



 كمتر مى شود. جֶگونه ممكن است كسى را كه اينقدر احساس نزديكى مى كنيد و ا(تو)" خطاب مى كنيد بكشيد؛ اما اگر بگويد (شما) الحساس نوعى رسميت محترمانه و غريبى
 به خودشان زحمت نمىدهند كه از اين محاسبات انجام دهند. فقط يك (اتو) مى گويند و كار تمام است: (اتو).
اولين قتلى كه به من نسبت مىدهند قتل اسكار فرناندز كارال واحد تحقيقات پليس دانشگاه [ما] بود. اين واحد براى اين بهوجود آمده بود كه خودمختارى كامل دانشگاه را تضمين كند. در حقيقت اين دانشگاه حكم يك جزيره


 گروه ما بود. مى خواستم [با محبوبيتى كه از اين اقدام بهدست مى آورم] در انتخابات

 را بر عهده داشت. در شكايت خود گفته بود كه هر دوى ما اسلحها گذاشته و او را براى دادن نمره و امضاى كارنامه تهديد كرده بود


[^12]2. usted
3. Oscar Fernandez Caral
4. Ramon Infiesta
5. Aramis Taboada
 ساعتهاى آخر شب در خيابانى دورافتاده و خلوت كار در محله اله ال وداد شليك شده بود. كسى هم چیيزى نديده بود؛ اما بهطور طبيعى همه سو سوء


 داشت كه مى توانست به نفع من تمام شود. اول اينكه سلاحى كه قتل با آنصورت گرفته













 محلودى صورت گيرد. كبى گرفتن از اسناد بسيار محدو و و تحت كنتر لاست و و كسى


1. Riera Medina
2. Rosa Gyuon
3. Luis Alfonso Seisdedos

نصل جهارم /هيجّسقبل از آنكهاجلش برسدنیميرد 119
به آن در رأس فهرستى قرار دارند كه در صورت حمله آمريكا به كوبا منفجر خواهند
 سر مايهدارى كوبا در آنجا نگهدارى مىشد.

در هاوانا راديويى بود كه مرتب خبرهاى سياسى منتشر مى كرد و شنوند گان
 محبوب هاوانايى به نام گيدو گارسيا اينكلن ' بود. گاهى كه از جلوى پنجره اتاقش


 هاوانا بود كه بر بالاى تیه سن لازارو ${ }^{\text { }}$ برار داشت مسئله اين است. حالا تو خودت هرجور دوست دارى بيانش كن. بعد گيدو مى گفت:




 كه از اين محل ارتزاق مى كردند نابود شدند و حتى نتوانستند دستمزد كار كاركنانـانشان را را يا






1. Guido Garcia Inclan
2. San Lazaro
3. COCO
4. Clark Gable

سودا، سيگار و آبجـو صـورت مى گرفت. در اين تبليغات از محصـولاتى نام بــي بـرده




















 كه به بيانيههاى ضدانقلاب بيشتر شباهت درد داشت. اين مطالب در حقيقت نوشتههاى



نامهای را مى خواند كه يكى از شنوندگان پٍ و پا قرص راديو لاكوكو نوشته و فرستاده





 به اين برنامه توجه كنند چحرا كه در اين برنامه جاپٍ

 رأى گيرىها و نتايج انتخابات استفاده مى كرديم. در هر محلها
 تنها يك درصد رأى مخالف به دولت كافى بود كه كانو نهاى ناراضى و ضدانیّى بيدا كنيم. بلافاصله مأموران مخفى و خبر جينها ها را به آن محله مى فرستا مى گذاشتيم و افراد مظنون را بيدا مى كرديم. بعد هر كارى را كه در مورد آن محله
مىخواستيم انجام مىداديم.

اولين بارى كه كسى را مىكشيد كار دشوارى را انجام مىدهيد. فكر مى كنم اولين بار اين موضوع را با پإيتو سرگورا دوست قديمىام در مد مدرسه دولورس و فرمانده آتى ارتش شُورشى در ميان گذاشتم. اولين قتل دشوار است اما اما راه را براى قتلهاى بعدى هموار خواهد كرد. اولين قتل به شما كمكى مى كند بر مقاومتهاى درونى و وحشت از نتوانستن غلبه كنيد. بعد از اولين قتل ساز و كار مقاومت درونـي
 را مطالعه مى كنيد و دفعه بعد كارتان را بـى بیيبتر انجام



زيمبابـوه - رودزياى سابق - بودم تا در هشتمين اجلاس سران ان كشو رها رهاى غير متعهد
 رهبر بر جسته سياهيوست زيمبابيوه بدهم آفريقاىجنوبى بود خالى از خطر نبود. اقدامات اتلازم را انجام


 زمين به هوای قابل حمل مجهز بودند. چحند روزى هـي















 واكذار كرد-مترجم.
2. Harare Sheraton Hotel

من هم ياد گرفته بودم شنونده باشم و ياسخى ندهم. در گذشته سيگارى هم آتش مىزدم














 خيالبرداز و خوش مشرب بود. آنقدر مطلع و با سواد باد بود كه بها بهعنوان تنها افسر



 امير اتورىهايى كه عليه ظلم جنغيديدهاند.



[^13]

 صحراى آفريقابشنوم.













 خودش نگاه داشت.
تو ای خواننده! كه ممكن است دشمن سرسخت من من هم باشى إـى اينك شاهد




 اولين اعتراف من. حدود ساعت سه بعد از نيمه شب بود. در خا خانه دوستى راكي

IYD نصل جهارم / هيج كس تبل ازآآنكهاجلش برسدنىميرد
اسمش را نمىتوانم ذكر كنم ـ جون الآن در خارج از كوبا زندگى مى كند و نمىدانم آيا هنوز مى تواند به اتهام جلو گيرى از اجراى عدالت، محاكمه شود يا نه ــ به صلا در در آ آوردم؛ اما امروز يعنى شُصت سال بعد از آن واقعه حدود جلو گيرى از اجراى عدالت

تغيير كردهاست.
بايد دوش مى گرفتم، بيراهنم راعوض مى كردم، سيگارى مى كشيدم و از همه مهمتر با كسى صحبت مى كردم. روى يقه پيراهنم لكههاى چرك كی ديدم. ذرات كوچكى از استخوان جمجمه و يكى ماده خاكسترى رنگُ ديدم كه در متن تار و پود پارحه يقه فـرو رفته بود. آهسته صحبت مى كرديم. به او گفتم: ـ ((بايد راهى پيدا كنيم كه اين بيراهن را بسوزانيم)". بعد از آنكه دوش گُزفتم و بكى به سيگار زدم به او گفتم كه براى دومين بار در عمرم مى خواهم در مورد اتفاقى كه برايم افتاده است صصحبت كنم. اين مطلب را اولين بار براى دخترى روستايى در يکى نارنجستان پشـت خانهمان تعريف كرده بودم. آنشب هم مى خواستم براى دومين بار در اين مورد سخن بگويم؟؛ اما همه احساس من و حساسيت موضوع از آن روز تا به آن شُب تغيير كرده بود. ــ (آآن شب به چیزی دست يافتم كه همه مردان به دنبال آن هستند. اگر چحه يکـ پِسر بـحه بودم، اما بسيار خوشحال و هيجان زده بودم.") دوستم سرش را به سنگينى تكان داد. فكر مى كرد وظيفهاش تأئيدكردن حرفهاى

من است.
_ (اماما امروز كارى كردمام كه هيتج مردى انجام نمى ذهد و چحون انجام ندهد، انگار مرده است. امروز پا رااز محدوده بيرون گذاشتم.") انگشت سبابهام را نشانه رفته بودم تا بر اين كلمات تأكيد كنم. با انگشت و نشان دادن اين يا آن حيز منظورم را مطرح مى كردم. بعد يرسيدم: ـ ("مى دانى چحه حالى دارم؟؟" ــهمانطـور كه لحن جــدى خـودم را حفظ كرده بـودم با بيانى صميمانـه ادامه دادم: _ (ااحساس آزادى مى كنم.")

## تاباندن نور بر روى خودم

سال la49 است و من دانشجوى جوانى هستم كه اميدوار است رياست دانشكده حقوق را بهدست آورد. به همين دليل در تلاش بر براى جلب















 كشته خوامى شد.)
يك دانشجوى يز شكى كه نامش رافراموش كرا كردهام _طبيعى است كه آدمها خيلى




VV نصل جهارم/ /هيجس تبل ازآنكها اجلش برسدنیميرد
انجام بدهى ؟ نمى دانى كه اينها همه شما را خواهند كشت؟ فيدل كجاست؟؟) من سر تقاطع خيابان دوازدهم و خيابان بيست و سوم در كافه ال ودادو ' نشسته
 نقوشى كه روى سنگهاى مرمر حجارى كرده بودند فاصله داشت.

 آن دانشجوى ناشناس پزشكى كه اسمش را فراموش كردهام تصميم به انتشار خبر كشته شدن من گرفتند. طنين فرياد مر گ من همه جا پيحیی. يكى مشت انقلابى ديوانه و تشنه خون فرياد مردن مرا سر داده بودند.

اين نام يكى از نوجههاى اميليو ترو بود.
دوباره ادامه دادم: (آرك كاديو مندز
اين هم نام يكى ديگر از نوتههايش ايش بود.
پیرسيدم: (اچچرا من بايد با مانولو كاسترو و اتحاديه دانشجويى ارتباطى پيدا كرده

فتس اتحويته را قبل از آنكه از خانهاش خارج شود گير آوردم. لباس تميز پوشيده


 چچه كسى در را باز كرد. هر كه بود ميان رخايت و تمسخر در را به روى من گشود و اجازه ورود داد. همه در اتاق نشيمن روى مبل نشسته بودند. صندلى هاى ناهارخورى

1. El Vedado
2. Colon
3. Fats Echeveite
4. Arcadio Mendez
5. Estrada
6. Machado

را هم آورده بودند. هنوز بخار از فنجانهاى چاى به هوا برمى خاست. همه سيگارهاى

 قلمهاى خودنويس پاركر خودنمايى مى كرد. حدود ده نفر بودند. همه مرد بودند. گيلرمو گونزالز، فتس آحويته، خوزه دو

 بود و سيگارى لاى دو انگشت دود مى كرد.
خوزه دو جيسوس گينخائومه كه سخن راآغاز كرد آرد من خواهد بود.
ـ (ابجحه! دل و جرئت خوبى داشتى كه به دهان گر گ آمدهاى). خوزه در جنگ جهانى دوم چتترباز بود. مبارزه با كمونيسم كيش و آيين او بود. در اتحاديه نقر دوم بود. با ادامه سخنان او سرنوشت من هم تغيير كرد. او مىدانست جِگونه راهى بيش پاى رئيسش بگذارد كه بتواند از حرفى كه علناً زده بر گردد. اميليو

ترو گفت:
ـ (از اين جرت ت و ير تها بخذريم!!)

ديگران بدون اينكه بدانند او جه خواهد گفت حرفش را تأئيد كردند. _ (اخخيلى باهوشه!)"

$$
\begin{aligned}
& \text { تشويقها بيشتر شد و دود [سيگار] بيشترى از سينهها خارج شد. } \\
& \text { _ ((اين حرامزاده را ميخم. خيلى باهوشه!) }
\end{aligned}
$$


 ترو يك جنتلمن بود. با نگاهى به ظاهرش مشخص بود .كه جنتلمن است. او عليه نازى ها جنگيده بود. پاكباز بود. اهل دله دزدى در اتحاديه هم نبود. در سايه تحولات و
 _ ((ما به اين جور آدمها نياز داريم.)"

- IY9 نصل جهارم / هيجكس تبل از آنكها اجلش برسدنـىميرد

من از مر گ نجات يافته بودم. حالا بايد كنجكاوى حاضران را یاسخ مى دادم و جزئيات ماجراى اتفاق افتاده براى لثونل و آنحه را كه مرا به چنين اقدامى ترغيب كرده بود براى آنها تشريح مى كردم. وقتى ماجرا تمام شد اميليو ترو شخصاً يك فنجان قهوه به من تعارف كرد. البته قهوه سرد شده بود. بعد سه نخ سيگار برگ را هم كه روى ميز باقى مانده بود برداشت. با دست خودش دو نخ را در جيب كت من قرار داد. من آن روز پيراهن نيوشيده بودم. سيگار سوم را هم در دست راست من گذاشت. بعل كبريت را روشن كزد و جلوى سيگار من گرفت. دود سيگار را با دمى ملايم و نيمه عميق به ريه فرو فرستادم و آن سيگار با ارزش كوبايى را روشن كردم. مراسم پايان يافت. من اين پيمان خون را در غياب روشهاى بريدن انگشت يا مجَ احساس كردم. اميليو ترو كبريت روشن را در زيرسيگارى انداخت و با صدايى حاكى از سرخوردگى گفت: - ـأز موقعى كه وارد اين اتاق شدى فكر كردم يكى چیيز را مىدانى. نمى دانم مى توانى اين را بغهمى يا نه؛ اما مى دانم كه مى فهمى....") مطمئن نبودم آيا آنحه بهنظر او بايد بغهـمه همان است كه مى فهـمـم. نمى توانستم حدس بزنم كه منظورش حيست. ــ ( (... و آن اينكه هيجِ كس قبل از آنكه اجلش برسد، نمى ميرد.)"

فصل هِنجم

## كثّور و انقلاب

## توطئهكايو كونفيتس

كايو كونفيتس نام ماجرايی است كه در تابستان 194v رخ داد. اين ماجرا در در



 جتهاى جنگنده فقط با حمله سازمان سيا به خليج خوركها اريا در سال 1991 قابل مقايسه

كايو كونفيتس در زمينه مداخلات نظامى به مثابه يك كلينيك بود. انقلاب كوبا در سال 19 نتوانست دعوت جهانى خود




 به موضوعات داخلى مكزيكى وفادار ماند. انقلاب حينين به رهبرى مائو به همين دليل

نصل بنجم/ كثورو انقلاب |||

هر گز به سرزمينهاى فراتر از مرزهاى خود نينديشيد. روستاها و شهرهاى چیين حتى
 نمىداد كسى در پكن بهجايى ديگر بجز چجين فكر كند؛ اما در انقلاب فرانسه چنين

 بود كه جهانمندى آمريكايى در قالب توسعهطلبى اميرياليستى در صححنه [بينالمللىـي] حاضر شده بود. منظور من از صدور انقلاب تشكيل اميراتورى نيست. انقلابيون فرانسه توانستند عقايد و آرمانهاى خود را صادر كنند. درست اسْت كه آمريكائيان هم آرمانها و عقايد خود را صادر كردهاند. آمريكائيان عقايد و آرمانهاى خود را در شكل ملموس
 خود انقلاب را به آن سوى مرزهاى آمريكا هدايت كنند. آنها قدرت نظامى خود را سازماندهى كردند و بعد هر كارى را كه دوست داشتند انجام دادند؛ اما انتقلاب ما در در انـي


 توسعه امپرياليستى رادر انقلاب آمريكا كاشتند. اين ميل و گرايشى بود كه در انقلاب آمريكا قابل مهار كردن و سركوب نبود. جهانى كردن آرمانهاى آزادى، برابرى و برادرى
 مبارك بود؛ اما فراموش نكنيد كه اين امر فقط در شمال آمريكا قابل اطلاق است. من

 تجربه هائيتى بيان مى كنم. بهعبارت ديغر وقتى همان مشاوران انقلابى فرانسوى با بردههاى هائيتى برخورد كردند و ديگر اثرى از زمينداران و سوداگران سفيد يوست
 هنوز آرام نگرفته و اوضاع به حال عادى بازنگشته است. بعد نوبت به انقلاب روسيه رسيد كه انبانى چر از تجربههاى انقلابى اروپيايى قبل از جنگى جهانى دوم و حمايت از



 و متفاوت جهانى ترسيم مى كرديم كه در خالصترين معنـي
 عدهاى از آنها حبح و قطعاً كمونيست بودند، مانند همان رولاندو ماسفرر لنگ؛ اما اما
 اين زمينه اين است كه در زمانى كه من مشغول فراگيرى جهانمانمندى [و صدور انـو انقلاب به سرزمينهاى ديخر] بودم مردم كوبا در حاني

 بهنظر من بهترين راه اين بود كه در همان زمان دعوت به يكى انقلاب صورت می ري گرفت.







 تعداد مخالفان و ناراضيان سياسى كه در زمان او نابود شدند هر گز شمارش نشدند تابلوى نئون با شعارى جالب نصب شده نـو بود (شر كتهاى تبليغاتى هم متعلق به او او بودند)



[^14]و ساختمانها را به اسم او يا اعضاى خانواده او ناميده بودند. در سال •19r يعنى همان سالى كه او رئيس جمهور شد طوفان سهمگينى سانتو دومينيكو پايتخت اين كشور را




 تانكهاى دشمن بايستند. سياهیوستان ما در مزارع نيشكر كار مى كردند



 در جريان جنگ جهانى دوم در اختيار دولتهاى منطقه قرار داده بودند؛ اما سربازانـ در نظر سربازان كوبايى انديشه انقلاب و احتمال عمليات نظامى مىتوان درانست آنها را را از


 كارتون در سينما هر جا كه مى رفتيد آنها را سلاح در در دست سوار بر بر اسب مى مديديد كسى علاقه نداشت كه قضيه از اين فراتر برود.

مانولو كاسترو اجازه [حضور مرا در اين عمليات] داده بود؛ اما ماسفرر اصلا


 رازدارى! عمومى كوبايى بود كه در سال 199Y به بحران موشكى اكتبر تبديل شد. همه




 روى اين موشكها راهم لمس كنند.
















1. San Luis
2. Juan Bosch
3. Juancito Rodriguez
4. Jose Manuel Aleman
5. Holguin
6. Oriente
7. Ramon Grau

و قضا و قدر با اتكاى به نفس و مصمم راه خود را پيدا مىكرديد. كمى بعد بيغامى از رونالدو رسيد كه من بايد هر چه زودتر گورم را گم كنم. در پاسخ به كسى كه پیغام را
 مى توانم بمانم.

## مانولورهبرى رادر دستمى

بامداد روز צY زوئيه سال IGV4. در گر گ و ميش هوا ما را سوار كاميون كردند
 سفر ما نه ساعت بهطول انجاميد. كونفيتس از جزاير دور در شمال مجمع الجزاير كوياست. سوار قايقهاى گشتى نيروى دريايى شديم. روى نمر هها و علايم شناسايى را در اي بارنگ پيشانده بودند. در كايو كونفيتس بود كه پياده شديمَ
 قايقها را باز كرديم و ساحل را در برابر خود ديديم و بدون هيج نشان يا علامت مشخص كنندالى ايستاديم. فرمانده من مانولو كاسترو با تغنگى در دست و با موهايى آشفته در باد ايستاده بود. بقيه هم در گروههاى كو چیكى در

 كننده راايفا مى كرد. يكى كميته يك نفره. با لبخند و گاه باضربهاى بر پشت از ما ما استقبال




 بازوى راست مرا با دست جشش جسبيد و دست راستش را جلو آورد تا با من دست

ـ ( (اخيلى خوشحالم كه آمدى).


 از سمت غرب به شرق مىوزيد و متوقف نمى شد. وسايل آتشبازى كه براى دور
 جزيره به آرامى سپرى شد.

حالا دوست دارم وضعيت آنجارابادقت تشريح كنم. بلى كه روى قايق گذاشته شده بود تا مسافران با كمك آن پياده شوند مانند يك چارو در شنهاى ساحل

 و با تفنگگ تامپسونى كه روى دوشش قرار داده بود، از يكى يكى داوطلبانى كه از قايقها






 فرصت هد يه كردن جانمان را پيدا كرده بوديم. در حنين شر شر ايطى بود بازوى راست مرا گرفت و گفت: ـ ("خيلى خوشحالم كه آمدى).
همهحيز در يكى لحظه اتفاق افتاد. حالا اگر صحته را دوا بازوى راست مرا چسبيد و بعد با دست راستش با من دست داد. قبل از آنكه از آمدن من ابراز خوشحالى بكند در حششمانش زل زدم. صداى ديگران را مى شنيدم. بعد برقى

را در چششم مقتدايم مانولو كاسترو دلكامیو ديدم. آن وقت بود كه همهحییز را درك
 الحساسى است كه كسى در انتظار مردن دارد ولى ناگهان روزنه نورى را از دور مى ميند و احساس نجات و زندگى مى كند. آنحه در همان يك لحظه براى من اتفاق افتاد نوعى شهود بود. آنحه در آن لحظه در برابر من درخشيد گذشته من نبود، بلكه تصوير آينده

من بود.
بهنظر من اين شاخصترين لحظه تعيين كننده در تمام زندگى من بود. اين


 عمق شناخت خاموش و آرام خودم برسم و ريشه نيرو و توان خودم را را بشناسم نا ناگهان در برابر خود يكى دانشجوى سال جهارم رشته مهندسى دانشگاه هاوانا را ديدم كه در

 وقتى از قايق يياده شدم دربرابر خوددو سطح از درك را مشاهده كردم، دو چهرخ خنده، دو قطعه يا دو خط تحليل منطقى كه هميشه براى تحقق روياهايم در جستجوى آن برد بودهام آن روز و در آن لحظه آن وسيله تحليل منطقى را يافتم. آن دو ابزار يكى بعد از ديگرى انـ انـ




 رالونالونرا׳ّصدا كنيم. او هنوز


[^15]2. Luna Lunera

مى شد و مرا در كنار آن كشيش در انتهاى كليسا در حال خواندن انجيل مىديد. شايد
 بيشنهادهاى كليسا هميشه نوعى عدم توازن وجود داشت. كاهى حتى غلط بود. همه


 بودند اما بدون استثنا در جستجوى قدرت و ثروت بود بودند و من بايد مرز ميان خود و ور
 وظيفه و مأموريتشان دست از انقلابى بودن بر مى داشتند. به همين دليل من بايد مر مر اقب
 آنكه شكمشان سير مىشد ديگر كارى به انقلاب نداشتند. البته من به اين دليل براى
 رااز آنها جدا مى دانستم. اين درسى بود كه بعد از به قدرت رسيدن فراگرفتم و و مرتبط
 تروتسكى صحيح نبود، بلكه جنگ داخلى هميشگى استالين درست بود. انقلاب درونگراست و به همين دليل مىتواند براى خود انقلابيون بسيـار خطرناك باشـلـد




 ميسيونر هاى مسيحى مدرسه ما هم مى كوشيدند مرا به خويشُتندارى فرا بخخوانند تا در قلمرو خدا باقى بمانم.
دومين نتيجه ملاقات من بامانولو كاسترو بود. در اثر اين ملاقات بود كه دريافتم
 رهبرى مورد نظر من نوع خاصى از قدرت رادر اختيار مى گذاشت كه قرار نـو نبود در مور مورد

آن بحث و بر رسى هاى روشنفكرانه كرد؛ نوعى رهبرى كه بر سلسله مراتب فرماندهى استقرار مى يافت. همين سلسله مراتب لعنتى همهاچيز بود و آن جوهر معنايى مأموريت مورد نظر مرادر خود داشت. وقتى دست مانولو كاسترو را لمس كردم همه اين ظرايف

 مى خواسته از ديگران متمايزش كند دست مىدهد و من بهعنوان آن آن زير دست از از ابراز لطف او قدردانى مى كنم. بعد از دست دادن وقتى از او جدا شدم، فيدل كاسترويى بودم
 كه مانولو كاسترو در تاريخ كوبا يك حادثه است. اگر قر قرار بود در تاريخ كسى انـ از از او ياد


 بياموزد كه مىتواند مرا از ديگران متمايز كند و در حقيقت به همه كسانى كه در در آنجا

 تغيير كند و جاى ماعوض شود.

دو ماه در آنجا بوديم. از تفنگ موزر 'آرزُانتينى براى آموزش استفاده مى كرديم. همه اردو گاه ما يك منطقه جنگى بود. محلى بهعنوان منطقه غير جنگى وجود نداشت.

 نقطه مستقر بودند. قرار نبود در مدت نگهبانى سيگار بكشيم اما براى دور كردن پشا و ديگر حشرات سيگار كشيدن مجاز اعلام شده بود. در همان ساحل نعل اسبى شكل مى خوابيديم. دهانه نعل اسب ساحلى به سمت شمال بود فرورفتگى مى خورد و اجازه نمى داد ماسههاى ساحل آرام بغيرند. موجها خيلى بلند

بودند و ماهيگيرانى كه براى فروش ماهى خود به ما سر مىزدند مى گفتند كه امواج در زمستان مهيبتر و بسيار بلندتر است. يك رديف جعبههاى زيتونى رنگ روى ماسهها قرار داده شده بود و روى آنها را با برگ پوشانده بودند. اين، همه مهمات چادگانى و نظامى ما بود. يك دور گه جاق كه هميشه توتون مى جويد با زير پيراهنى مأمور مراقبت از مهمات بود. همه تحويل و تحولات مربوط به مهمات و تفنگهاى موزر را

 در ميامى دستگير و زندانى شده و از سوى آمريكائيان تحت بازجويى قرار گرفته بود. نمى دانستم ماسفرر هنگامى كه از ييش ما مى مرود چحه مى كند. يك بار كه در مرخصى


 هم از امربر استفاده مى كرد. ييغام اين بود كه: (ابه او بگو به محض اينكه يشت به من
 آن سو مىرفت. برخلاف مانولو هميشه گروهى محافظ به همراه داشت. سالها بعد در محافل ضدانقلابى در ميامى شايع شد كه ماسفرر در كونفيتس جلوى من در آمده


 نمى خواهم با اين كار به آنها اعتبار بدهم. بهتر است به ياد داشته باشند كه من [در آن عمليات] سر جوخهه بودم.

مهمترين مشُكل ما مسئله تداركات، لجستيكى و يشتيبانى بود. قبل از آنكه فكرى

 بدون تداركات هميشه هم خطرناك نيست. تجربه من متفاوت است استا اگر ما نشانسته و

منتظر تداركات مانده بوديم انقلاب كوبا هنوز در روياهايمان جا داشت. شايد هم من
 جو جه امْريالست واگذار كرده بودم. مادر سيرا ماستر اشرطى را العالام كرديم و و آن اينكه هر كس به ما مى پيوندد بايد تفنگ خودش را همراه بياورد. نمى دانيد جه تعداد سرباز [ارتش باتيستا] در شهر ها و روستاها كشته شدند تا سلاحشان مورد استفاده [داوطلبان
 فاحشه خانهها برود. چحون به محض دور كردن تفنگش از سوى جوانى كشته مى شد و
 كسى به ما مراجعه كرد كه بعدأ جزو ياران با وفاى ما قرار گرفت. او آنتونيو سانجز ' نام داشت. اهل بينار دل ريو بود و به همين دليل هنارس خوانده مى شد. چحون بدون سلاح در سيراظاهر شده بود كسى او رانپّيرفته بود. ناراحت شده بود و گفته بود حاضر است

 تا به حال جهه كسى بدون اسلحه جنگيده است؟؟ شعار هاى يينارس را فراموش نمى كنم.
 سيراماستر امورد توجه بود.اين راهحل نه تنهاعادلانه بود بود كه مى توانست چجهره انقلاب هم مثبت كند و نشان دهد كه انقلاب فقط يك انديشه و يكى هدف دست نيافتنى نيست، بلكه از حمايت تعداد زيادى از مردم برخوردار است. اين راهحل را فراموش نكنيد حون بعداً دوباره در مورد آن سخن خواهيم گفت. زمينه حكومت پدرسالارانه كوبا بر همين عدالتى مستقر است كه در سيرا ماسترا بسرعت به اجرا گذاشته مى شد و بر پايه

 قانون براى همه يكسان است. پس در مورد آنتونيو سانچخز پينارس همين اتفاق افتاد. هشت سال بعد حه گوارا به من گفت از اينكه اجازه دادهام بينارس به جمع ياران او در بوليوى بييوندد خوشحال است. من لقب بينارس را به نام او افزودم. از او خواستم اجازه

دهد يينارس رابه انتهاى نام خانوادگى اش يبفزايم. موافقت كرد. او او را همر اه كاميلو قرار




 هم يكى از نيروهاى ماست. وقتى در سال 1909 با استفاده از از قايق كرانما بانما از مكزيـيك




 براى فتح كشورى يازده برابر مساحت كوبا داشي گيل

 براى رسيدن تداركات و نيرو اقدام كرد. او عمليات خود را را (اعمليات نيروه هاى زيادي ناميل. من هر گز منتظر كمال مطلوب نيو نيودم زيرا
 ضدانقلاب در اسكامبراى ٪ثهرت وت و اعتبار يافت.
مسئله اين است كه نيروها را تِگونه آرايش و در كجا سازمان بدهيم. اگر نيروها

## 1. Hernan Cortes

2. Pascualito
3. Pascual Martinez Gil
4. Tomas
5. Raul Menendez Tomassevich
6. Escambray

UFF نصل ينجم/ كثورو انقلاب
رادر يك جزيرهاستقرار دهيد كارتان تمام است؛ اما اگر كوهستانهاو يا يهنه كشُور محل جنگى باشد نبايد خيلى نغران تداركات و و يشتيبانى باشيد. مثلاً من در سيرا از شير گاو براى تأمين مواد غذايى نيروهايم استفاده كردم. از كاميلو سينفوئه گوس الخي شليك گلوله دامها و ترند گان را به سمت كوهستان فرارى بدهد. اين يك اقدام تاكتيكى



 شايد يك رفتار ضدانقلابى بود؛ امااكر از منظر اقتصاد كالان به مسئله نگاه دقيقى بيندازيد


 ما در آنگولا نشانه روشنى از به انقياد در آوردن اميال فردى بهو بائنيله اميال اميال جمعى بود
 را نمى شناختيم كه رودرروى ما ايستاده باشد. شركت [نفت] اكسون برداشت كنده الماس [در آنگولا] از حضور ما در اين كشور به وحشت افتاده بودند. تانكهاى كوبايى موفق شده بودند چريكهاى بومى تحت نقوذ چحين مانند چريكها




 ورود به لواندا گرسنه بودند مى توانستند در كافهاى در فرود گاه غذا بخار بخورند. شرُكتهاى

1. Camilo Cienfuegos
2. Exxon
3. Jonas Savimbi
4. Holden Roberto
 مارتى، موقع بدرقه ياسكواليتو بولى در اختيار او قرار داده بانشّم






 كمبود كسانى هم هستند كه به مال رفيق خور اري




 موضوع كايو كونفيتس.








بسشارد. روز YY سيتامبر زُنرال دامرابه استناد دستورات سفير آمريكا اعلام كرد كه (ابلدون








 داشتند. حدود سيصد نفر در آن واحد مشُغول استفراغ كردن ارن بودندند. تصميم گرفتم













 تعجب مى كنيد. ابتداصداهاى بيرونى به كوش میرسد و بعد صدایى شالاپ و شلوپ

 از فاصله حدود نيم كيلومترى نورى به حشّم مى آمد كه من به سوى آن شنا

كردم.
كمى جلوتر كه رفتم احساس كردم كه زير بايم باتلاقى است. لجنهاى ته باتلاق



 سغها به گوش مىرسيد. انغار متوجه حضور مير من در آنجا شا شده بو بودند.












 است كه به هول احتياج ندارد د.)

## 1. Preston

2. Plymouth

هنوز در بغل مادرم بودم كه به رامون گفتم (اكرايه راننده را بده!) توصيه كردم كه كرايه را پنج برابر نرخ معمولى بيردازد. راننده سه جهار پزو خواسته بود، اما رامون ده پزو هم بيشتر پرداخته بود. من نمى شنيديم چهه مى گويد اما ظاهرأَبه داخل اتوموبيل رفته و به راننده گفته بود (ابگذار
 آن وقت خودم مى كشمت. حالا به من خوب نگاه كن. ترديد نكن كه حتماً مى كشمت. حالا برو. خداحافظ.
مادرم هنوز داشت در مورد ريش من صحبت مى كرد (اپسرم! ريش در آورده!)



 بقيه پوست صورتم فرق كرده بود. صورتم طى چند هفته آوارگى در جزاير شمالى كور كوبا حسابى سو خته بود؛ اما پوستى كه زير ريش مانده بود هنوز سفيد بود.

بعد از ماجراى كايو كونفيتس بود كه با كمونيسم و با ادبيات كمونيسم آشنا

از كارهاى احمقانه دانشگاهى روگردان شده بودم. رفتهرفته متوجه شدم كه سوداگرى از ناحيه قدرت با خود قدرت تفاوت دارد. با آشنايیى با دانشجويانى مثل رما آلفردو گوارا'، ليونل سوتو ${ }^{\text {T }}$ و التريو كاريونل
 جلوى كتابفروشى رد مى شدم يا هر وقت آنها به كتابغروشى مى مرفتند و من همر مر اهر اهشان


[^16]گغتگو هم مى كردم. پرونيستهاى طرفدار سفارت آرزًانتين هم حـبِ و راست مطلب

 خلق واقع در خيابان سوم كارلوس باز شد. با سه خيز از هشت پـه
 از ميان آرم هلالى شكل روى آن ديده مى شد.







 او در زمان آرامش كتابفروشى را اداره مى كرد و حريصانه همه كتابهايى را كه به آن آن






 خيابانى و حضور پرولتاريايى در خيابان هدف قابل قبول او بود.

1. Vasily Ivanovich Chapayev
2. Limpy
3. Walterio
4. Lalo Carrasco

ولاديمير لنين '. كتاب او را بارها و بارها خواندهام؛ اما روزى كه براى اولين بار

 حكومت بورزوازى بايد از بيخ و بن بر.كنده شود. انقلاب. مجموعه سمفونى ها و
 مشت خلاصه مىشود. انقلاب، جه مفهوم فراگير و غالبى. لنين در پايان كتاب به خواننده مى گويد كه نوشتن كتابش را ناتمام گذاشته تا حوادث روسيه را تمام كند. او

 بگذاريد نكتهاى را بگويم. من در آن زمان هنوز از دانشگاه فارغالتحصيل نشده بودم. من



 حملات بعدى سادهتر انجام مى گيرد. انقلاب؟ يكى انقلابى براى رسيدن به انقلاب جه جه هيزى را از دست خواهد داد؟

يك روز آن كتاب كوچحى را برداشتم. از اولين روزى كه آن را ديده بودم
 بود. جذابيت اين كتاب براى من درست مانند جذابيت درك اين مطلب در در در يكى انـ از

 قدرت حكومت را باور كنيم باور كردن انقلاب سخت مىشود. در چخنين صورتى ديكتاتورى پرولتاريا در دوران گذار منتفى مى شود و تبديل به روشى حكومتى براى مر حله پايانى انقلاب مى شُود. اين دقيقاً همان است كه در كشُورهانى كمونيستى اتفاق

[^17]افتاده است. نويسنده معتقد بود كه اين ديكتاتورى فاقد ساز و كار و نهادهاى لاز

 بود كه به هدف خود رسيد. من مطالعات زيادى روى نوشتهها و انديشهها واى او انجام





 به نام خود او گيوتين ناميده شد] و مورد استفاده جلادان قرار گرفت. سرعت است استفاد از گيوتين به حدى بود كه جلادان فرصت پـا

 زمان آزاد شدن تيغه تا لحظه بريدن كـر كـلوى متهم فقط دو صد



 قرار ندهيد. به ساعت خود نگاه كنيد. سى ثانيه. سر متهم ناگهانی
 ريه فرستاده احساس مى كند كه ديگر سر ندارد و موازنه بدنش در اثر از دست در دير دادن





نصل بنجم/ كثور وانقلاب 101
مى كند و رفتهرفته سكوت او را مى گيرد. لنين وارث زُاكوبين 'ها [ى انقلاب فرانسه]

 اينها را بهدست چچكا
محلى را كه كتاب لنين را در آن خواندم به ياد مى آورم. آن محل اتفاقاً مورد

 خاصى اجرا مى شد. كسى نبايد سر و صدا به راه مىانداخت، صدا اند انى راديو نبايد بلند مى شد، گفتگوها بايد باصداى آرام انجام مى گرفت و هيّج رفتار غير اخلاقى هم در آن آنجا

 و حمامها هم مشاع و به اصطلاح قابل استفاده شر اكتى براى همه مهمانها بود كه اين اين



 غذاى آن روز گوشت و سيب زمينى و بسيار لذيذ بود. مقدار زيادى لوبياى سياه روى آن



 راآتش زدم. بالشها را حشت سرم گذاثتم. سلاح را هم زير بالشها پنهان كردم. يك جفت



$$
\begin{aligned}
& \text { Jacobin. } 1 \\
& \text { Cheka.Y .Y نيروهاى مقاومت در برابر خد انتلاب روسيه. }
\end{aligned}
$$

نهاده بودم. چند سكه يول خرد و تحند صورت


 مى افتل، همان گونه كه براى نظر يههاى انتالابيون ديغر افتاده است....)









 است. روزى كه براى اولين بار كتاب ماكياولى راخوانياندم به خودم كغتم بالاخر







 در مـورد انقلاب كوبا بايد از علت و كاركرد انتلاب اسم ببريم. اين كتاب مهمترين و

نصل بنجم / كشورو انقلاب
تاثثير كذارترين كتابى بود كه من در تمام عمرم خواندهام زيرا ااين كتاب توانست روحيه
 آورد. كسى با انقلاب مخالف نيست؛ اما هستند كسانى كه با عللى كه به انـلى انقلاب منجر شده است مخالفـاند. انقلاب .وجود دارد لذا همه از آن تبعيت مى كنتد.

## فصل ششم

## سبد مارگيرى من















1. Gulf Stream
2. Motorola
3. RCA Victor
4. Camaguey

راديوها بود كه شنيديم افراد ماريو سالاباريا' بهطور ناگهانى به اميليو حمله كردهاند.

 هاوانا حدود سه ساعت به درازا كشيده است. در جريان زدوخور در صحنه حاضر بود و درست مثل اينكه يكى مسابقه بسكتبال را گزارش مى كند اين

 اطراف خانه كه لبه صافى داشته رفته بودند. در همين لحظه تيراندازى آغاز شده بود. همسر ميزبان مىافتد. دلا اوسا سعى مى كند او را از زمين بردارد. اميليو ترو هم پـاهاى او


 ستوان دلا اوسا به زمين مىافتد. رئيس مانولو كاسترو متوجه نشّده بود كه با شكست مانولو موقعيت ضعيفى بيدا كرده و بعد از مانولو اين اوست كه بيشتر از همه تحت تعقيب قرار دارد. با اين همه مشخص بود كـي او او هنوز قدرتمندترين مرد در دانشگاه

 همه مىدانستند كه او در مورد كدام مانولو صححبت مى كند. او در دانشگاه هاوانا در كانون تو جهات بود.
درست است كه من در مورد الحیينو اظهار نظرهايى كرده بودم اما مىدانستم كه

 ادامه حيات مانولو كاسترو مخخالف بودند و شايد من هم با نظر آنها موافق بودم؛ اما

1. Mario Salabarria
2. Morin Dopico
3. Aurora Soler
4. de la Osa

نظر من فقط قطرهاى بىاثر بود. نمىدانم حرف مرا درك مى كنيد يا نه. سوار اتوموبيل


 و مخالفتى نشان ندادند. برنامهاى خاص مرا پياده كردند و خودشان به سمت پارك مركزى شهر ادامه مسير دادند. اين پاركى از
 مهمترين خيابانى كه مراكز اقتصادى در آن قـرار داشت يعنى خيابان سن رافائل "د در

 نشان مى داد. فيلمهايى هم از فلش گوردون
 مانولو كاسترو بود. حدود ساعت هشت يا نه بوده كه بيليكن همانطور كه مشغول رانند گى بود مانولو رادر برابر تالار مىبيند. در برابر كافهایى در طبقه اول تالار ايستاده و و مشغول خوردن يك فنجان قهوه بود. دور مىزنند و بعـد از پار كـ اتوموبيل ـبه صوردتى

 مى مارد. مى گويند بيليكن گلوله را شليك كرده است. درست توى سرش. از پشت سر. مغز مانولو كاسترو به بيرون پاشيده میشيلي بعد اين طرف و آن طرف حرف و حديثنهاى متفاوتى گفته شد. در همه اين روايتها دير اسم من برده مى شد. پانزده سال بعد هم در ماجراى قتل كندى دوباره همين تجربه به سراغ

1. Billiken
2. Jose de Jasus Ginjuame
3. San Rafael
4. Steven «Flash» Gordon
5. Hopalong Cassidy
6. Cinecito

من آمد. مرا متهم به قتلى كردند كه مر تكب نشُده بودم؟ إما اين قتل به نوعى بامن ارئبر ارتباط


 بعأ در اين باره بيشتر خواهم نوشت

 بماند. خانوادماى ثروتمند و وتنعم داشت. حزي



 در تالار سينما در كنار مانولو كاسترو بوده است. همين مانولوى كما كمونيست ازي از مانولو



شده در تيررس قاتل قرار مى گيرد و مخ او روى بيادرور ريخته میى شورد.

 دومينگز 「 ففرزند يكى از وزرای باتيسا






شخصى (امن به مانولو كاسترو) دانست رولاندو ماسفرر بود. او مر گ مانولو كاسترو
 خود تعريف كرد. براى مثال ايوفميو فرناندز ' كه هميشه خود
 دوستش قدمى هم برنداشت. در حالى كه كسى كه عَلَّم مواجهه مستقيم با بر مرا بلند كرد برد ماسفرر بود. هر گز آرام ننشست. تمام عمر در صـد

## استان هفتم

كمونيستها عميقاً اعتقاد داشتند كه فقط اعضاى تندرو و افراطى حزب مى توانند كمونيستهاى خوبى باشند. از اصطلاحاتى مثل رفتار و انضباط نظامى براى تو جيه نظر خود استفاده مىكردند؛ اما كسى با سياستهاى افراطى و تندروانه در داخل حزب به قدرت نرسيد. اين نظريه سربازان خوب و توطئهران خوبى به بار آورد؛
 ماجراجويى و ابتكارات شخصى درآميزند.
انقلاب كوبا معجزه تخيلات است. اگر قرار بود محاسبات ماركسيستى بر ذهن - من غلبه داشته باشد، و اگر من منتظر مانده بودم تا تضادهاى اقتصادى بر بروز كار كنتد و اكر همه چيز بر اساس شكست قطعى سرمايهدارى تحليل شود كوباى امروز شكل ديغرى داشت. شايد امروز كوبا با فوران سرمايهداران ثروتمند، عروسك خيمه شب بازى

 كردم. در آغاز اين مأموريت يعنى بعد از كودتاى • ا مارس 190r باتيستا مىتوانست به دو يا سه جنايت متهم شود. شايد همين قدر هم اغر اغراق باشد بار با
 پليس كشته شد. من كشته ديغرى را بهخاطر نمى آورم؛ اما اين ما بوديم كه كشتار را

آغاز كرديم. كسانى را كه ما كشتيم بسيار بيشتر از كسانى است كه در دوره باتيستا كشته شدند. شايد در دوره باتيستا ده يا دوازده نفر كشته شده باشند. در حالى كه مادر جريان انقلاب هزاران كشته در مزارع ششت سرمان بر جاى گذاشتيه. اين همان چيزى است كه به تخيل و ذهنيت نياز دارد. ماركس بيشتر در كتاب (مانيفست) و نه چجندان در كتاب
 مى كند. اين انگيزهها ابزار، وسايل و (اتز)هها را در اختيار شما قرار مى دهدل و از آن به بعد اين شما هستيد كه بايد تصميم بغيريد. به همين دليل است كه كمونيستهايى كه در دانشگاه هاوانا فعاليت مى كردند مغبون گرديدند.


 هر وقت يكى از كمونيستها در فعاليتهاى ما پيدا مى شدند به الحیينو اسكيول

مى گفتم:

اما همانقدر كه كمونيستها خود رابه افراطى ترين شكل نشان مى دادند، وجود
 كمونيستها و ضدكمونيستها به شكلى بود كه انگار اين دو جناح با هم قراردادى دارند كه هيجِ كدام از مواضع خود عقبنشينى نكنند. [قبلاً به دو نام فاگت و هو هوور اشاره كردهام.] فاگت كارمند سابق اداره تحقيقات فعاليتهاى دشمن در كوبا در جريان جنیى

 فاگت بخش مهمى از فعاليتهاى ضدآمريكايى در جنگگ جهانى دوم بوده است. هوور بعد از مبارزات عليه جاسوسان رايش سوم در اقدامى كه مختصات دوران جنگ سرد را داشت از فاگت عليه كمونيستهاى كوبايى استفاده كرد؛ اما فاگت مر تكب يك اشتباه شد. او تمام توجه خود را معطوف به كمونيستهايى كرد كه در حزب سوسياليست خلق فعاليت مىكردند و كلمه كمونيست را از نام تشكيلات خود

حذف كرده بودند تا مردم عادى را كهاز كمونيسم سرخ میتر ترسند جلب كنند در حالى
 مىدادند فراموش كرده بود.
فاگت و كارشناسانش در حوزه كمونيسم محلى كوبا مسئله مهم - و شايد




 درحقيقت دانشگاه هاوانا استان هفتم كوبا
در هر حال اين اتفاق افتاد؛ اما آيا اين اتفاق به دليل يكى سلسله رين رويداديادهاى




 مرا در رأس انقلاب كوبا قرار دهد. بعد از آنكه ما ما در رَانويه 1909 به قدرت




 تعامل مى كنيد. بعد از آن همهحيز در رديف و و رده دوم قرار مى كيرد. اين موضوع بها اين

[^18] بهعنوان رهبر آموزش دهدر، استان هفتم يعنى همان مزر مرعه بارور و مستعد اين مسئوليت رابرعهده مىكرفت.

ما در آن روزها كت و شلوار میيوشيديم. از بيراهن آستين كوتاه و بيراهنهاى



 خوشيوش نبودم. معمولاً لباسم را دوخته مى خريدم مر هر جا كه لباس ارزان اما اما خوبى







 به بعد فقط خياط شخصى ال ام استبان باركارسل





1. El Sol
2. Mirta
3. Bogotazo
4. Esteban Barcarcel

مرسوم هم گر فته میشد. به كنته الجينو علت خوش يوشى و و بر برازندگى باتيستا در دهـ






















1. Monserrate
2. Manzana
3. Cuervo Sobrino
4. Fort Lauderdale
5. Key West

خودش رادقيقاًهمين گونه توصيف مى كرد. اين برنامهها براى رهبر دومينيكن گران هم
 ناب مى ساخت و بر سينه اين دومينيكنى خون آشام مى آويخت. همه اين مدالها از طلاى خالص به همراه جواهرات گرانقيمت ساخته مىشد. مى گويند كوئروو سوبرينو يكـ منشى داشت كه هميشه مثل مأموران كفن و دفن لباس سياه مى يوشيد. او بيوسته به كاخ رئيس جمهورى دومينيكن رفت و آمد داشت و نظر ديكتاتور را براى مدالها و جو جواهر ات


 ديد ديكتاتور قرار مى داد. بعد از آنكه ديكتاتور از اين مدال خان خوشش مى آن آمد از مجلس

 مشخصه بارز انقلابيون را دارا هستند: تواضع و شرف. اين جواهرسازان بعد از از مدتى اقامت در ايتاليا و فراگرفتن فن جواهرسازى دوباره به كوبا بازمى گشتند و تجارت
 متعلق به خانوادههاى بورزوا را كه هنوز در تملك باقيمانده اعضاى اين خانوادهما بود
 مبادله درست كرديم. مردم به اين مركز خانه طلا و جواهر مى گغتند.
 و قيمت گذارى مىشد. بعد در ازاى آن كوينى به صاحب آن طلا و جواهر داده مى شد تا در ازاى بهاى آن كالاهايى مثل اثاث منزل را از مغازهاى كه براى اين منظور تدارى ديده شده بود تحويل بگیرد. در رسانهها آگهى هايى را چانٍ














 او رابه جوخه اعدام سرديمر.

## ال سول، كوئروو سوبرينو،ال انكانتو







 متكى هستم.

1. El Encanto
2. Galiano
3. Playa Giron
4. Carlos Gonzalez Vidal














 حق ندارد كذشته ديگران را با به تمسخر بغيرد. هستند كسانى كه اميار اميدهاى خود را را در در كذشته سرمايهذذارى مى كنند.





 من هست يا نيست. من هم بلند يروازى ماى خود راداداشتم. اگر من از فعاليتهاى سياسى

## 1. Bohemia

2. Eduardo Chibas

گذشتهام چجيزى ياد گرفته باشم اين است كه فهميدم در آينده كوبا چپه كسانى زودتر از ديگران مزاحم من خواهند شد و چهه كسانى هستند كه من بايد قبل از ديخران نيست كنم. من كه مىدانستم حزب ارتدكس با ورود من به داخلم حن حز


 بيج:ارهها!

يكى از لذتهاى دشمنان من اين است كه فكر مى كنند علت باقى ماندن من در قدرت اين است كه نمى خواهم جعبه جادويى اسرارم باز شود. در نظر آنها وقتى من
 باقىماندن قدرت در دست من هستند فكرشان را متو جه اسرار موجود در در اين جعبه


 چهه جنايات ناگفتهاى در اين جعبه وجود دارد؛ اما من هنوز نغران اين گونه ارزيابى ها
 چجون قتل عام كاتين ' در لهستان را مطرح كند دستور داديم اسنادى را را كه مى توان نابود





 باقى مانده است. هيجِ دييلمات آمريكايى نبوده كه در كوبا خدمت كرده باشد و از او

[^19]




















 خواهند خورد. رهبران سوسياليست كشور مانياى آسيايى از آغاز آنا اتاق خوا
 دشمن كه در يوشش دييِمات به كشور هاى آنها اعزام مى شدند به كار مى گر فته و و از

آن بيمى نداثتهاند؛ اما آنها هميشه از خوابيدن زنانشان در كنار بيگانگان بيم داشتهاند. من خبر دارم كه رهبران پحين زنان بدبخت و بيحارهشان را بهخاطر رابطه داشتن
 شرافت مردان است. تيرى در يشت كاسه سر زنان شليك مى كردند و حتى هزينه كلوله
 نكردن بهتر است. مسئله آنها فقط آمريكائيان نيست. آنها داشتن رابطه را ممنوع اعلام مىدارند. حتى رابطه با ما كوبايى ها كه دوستان و و رفقاى آنها هستيم.

 ما مى شود: سروان دو گلاس رود موله '. به اين دليل اسم كامل او را فا فاش مى كنـم كه او او ديگر در ميان ما نيست و مرده است. تنها خلبان سفيد پوست غربى بود كه دو در حملات وت


 او هر گز نتوانست مححكميت خود را تا به انتها تحمل كند. ورود به جا جنـگ و و رعايت سكوت كامل راديويى كار غيرممكنى است. حرف زدن او يعنى برملا شدن حضور

 خاص و از مسير رادارهاى تعيين شدهاى با بر برج مراقبت تماس مى گِ گرفت. هوإييماهاى روسى از سامانه ارتباطى خاصى وادهى برخوردارند
















 از توان ضداطلاعاتى خود را ااز دست دادنداند










 احساس مى كرديم در سرزمينى زندگى مى كنيم كه زمينش از زير يار ياى ما كشيده شده و ورياني

در اختيار ديگر ان قرار داده شدهاست و در در آن نه سنگى و نه قطعه خاكي وجود دارد كه

 براى اولين بار عاشق شدم



















 صبحگاهى كه هنوز ذهن مرا به خود مشُغول كرده است، آن صاحب برى بوى خوش مشُكى

تسليم شكست شد و من نيز شكست را پذيرفتم. هم زمان و هم آن موانع توانستند ما





 شكر مخلوط مىشدند و مىجوشيدند در آن محله فراگير بود. محله ما به اين بو بو بود كه شناخته مى شد. ميرتا اولين پسر مرا در آن آپارتمان حامله شد
 ال ودادو روبروى يک اردو گاه نظامى قرار داشت. بعدها واحـيا


 نوشتهها را خواند لبخندى بر لبانش نقش ببندد. يك روز الجينو اسكيول را به ناهار دعوت كردم. (آحينو بيا بريم خانه ما ناهار بخوريم. ميرتا كوفته درست كرده است.)"

 بود در مورد كوفته دستيٍخت ميرتا. (آآن روز نمى دانستم آيا آن آن كوفتهها
سخت را قورت بدهم يا دست از ناهار خوردن بردارم."
 ايباراه يكى از اين افراد بود ـ همان فرناندينيتوى بير. فرد مصممى بود. علت اينكه

1. La Tropical
2. La Sierra
3. Frenmar
4. Riviera
5. Fernando Florez Ibarra

در مورد او مىنويسم اين است كه او يكى از آن افر ادى بود كه به به گفته خودشُ قصد












 هم كه در آن اطر اف بودند مشُغول مول خواني











[^20]ندارم كه براى ديدن ميرتا به آن دانشكده رفته باشم. من فهميده بودم كه نبايد خانوادوه ور ور ور










 مى شد مى بايست در آنجا باشندن.
وقتى فرناندينيتو حرفش رازد كفتم: ا(فكر نمى كنماين حرفها به نفع تو و انقلاب
باشد.
اين مكالمه چند هفته بعد از حمله مزدوران به هالايا گيرون در آوريل 1991

 زده بود. اين زمانى است كه بيشترين اعدامها درا در كوبا اتفاق افتاد. تقريباً كسى از اين

دادكاهها جان سالم به در نبرد.

درسى را كه به تو مىدهم بفهم و از آن استفاده كن. كسى نمى تواند يك قاتل را به نام بخواند، دستكم اين كار كار مرسوم نيست. در مور مرد دشم




بود كه دهه آخر قرن نوزدهم را به جنگى لجوجانهاى با اسپانيايیى ها، كه امروز در نظر


 را از خوزه مارتى، مردى كه هر گز نخنديد و هميشه با پاى لنگ و دندان شكستهاش
 و درس گرفتم. بهخاطر داريد آن جملهاى را كه قبلا گفتم؟ آكشتن اولين نغر سخت است." بعد همه چِيز عادى مىشود. فقط كافى است يك نفر را بكشيد. در دفعات بعد حتى صورت مقتول هم تو جه شما را به خود جلب نخواهد كردي. در مراحل بعد كـر گروه
 كشتهايد. [اگر روزى به چنگگ مخالفانتان بيفتيد در ازاى اين كشتارها ] فقط يكـ بار شما رابه دار خواهند آويخت.
معلوم نيست مارتى تا چجه اندازه بر اساس نيازهاى روشنفكرانه خود و چچقدر براساس ناتوانى از شناخت خود ـو ناتوانى در گريز_عمل كردهاست. مارتى آنچچنان در كالبد استخوانى و ضعيف خود گرفتار بود كه قادر به حضور در كنار استخر دانشگاه هم نبود. مارتى نماد مجسم انقلاب كوبا بود. در حالى كه بالاترين و حقيقىترين نماد زنده انقلاب كوبا من ـ فيدل كاسترو ـ هستم؛ اما روح او همچچنان در ميان ما زندگى مى كند و همين حضور است كه ما را وادار كرده تا در مورد هر چيزى كه كوبايى است



 بيروز شديم. من در برابر صدها توطئه و سوء قصدى كه سيا سيا عليه من تدارك در ديد ايستادم
 داشت و بر گرده اسب راهوارى نشسته و در برابر تفنگیهاى موزر اسپيانيايى مى جنگيد اجازه داد او را بكشند. گرفتن انتقام يك مرده درست مثل سوار شدن بر قايقى است كه

بدون خدمه در آبهاى درياهاى آزاد غوطهور است. دشمنا






 اين كتاب دوباره داستان تكرارى مرا بخخواند.

 عمل كنيم. او مؤلفهها و سازوكارهاى انقلابى رابخوبى مى شناختا آنها استفاده كرد.

نظام دندانهاى من. من برخلاف مارتى فقط از خرابى يكى از دندانهايم رنج






 اعزام شد. صندلى دندانْزشكى را هم از مانزانيلو

[^21]

















 مقدارى خمير يربورات سديمّات


 راصرف بررسى راههاى جگكونگى درمان موفقيتآميز دندانم كردم. در در نتيجه راهـي

[^22]IVY نصل ششم / سبدماركيرى من
مورد نظرم را به پدريتو نشان دادم و خواستم آن كارى را بكند كه من مى گويم. دكتر كه بسيار سر به زير و مطيع بود با آن قد نسبتاً بلندى كه داشت هـان ونانطور كه در كنار كيف چر از وسايل دندانپزشكى اش ايستاده بود سرى به علامت رضايت تكان داد و راه حل مرا پذيرفت. در نتيجه اين راه حل پيشنهادى من ملت نشستتم در صندلى به حداقل رسيد، مقدار داروى مصرف شده كاهش يافت و پدريتو هم زحمت كمترى كشيد.من سيگارى در دست داشتم و هر وقت آب دهانم یر مى شد پدريتو مى گفت: (افرمانده تف كنيد." من هم آب دهان سياه رنگچم را روى زمين مىريختم و جاذبه زمين فوراً آن را جذب مى كرد. هر وقت هم تف مى كردم پدريتو فرصتى مى داد و مى گفت : (ايكى هم به سيگارتان بزنيد فرمانده.) وقتى دود سيگار فرستاده شده به ريههايم از دهان وهان خار مى شد آن وقت دوباره دست بهكار مى شد. همهچیيز بخوبى بيش رفت. كار به همين منو ال ادامه يافت تا بدريتو شروع به تميز كردن و جرم گيرى دندانهاى من كرد. انگار جواهرى را تميز مى كرد. خلاصه بعد از آن همه تلاش و زحمت وى ون روزى كه انقلاب پيروز شد آن دندان كذايیى به همان سياهى بود كه در آغاز مبارزه بود.

## فصل هفتم

## سازمان نظامى با سر ويس تبليغانى خوب

آرزانتينى ها در مارس 194^ آمدند. آنها جيزهايیى را به ما ياد دادند كه انقلاب مورد استفاده قرار گرفت و بسيار حياتى هم بود. حيزى كه آنها بـا به ما ياد آد دادند


 بود. جنبش هاى كشورهاى ديريگر راي






 كه فقط بعد از اعتراف در كليسا دست مى ندهد. اين گونه آدمها به دليل امنيتى كه از آن
2. Rigoberta Menchu

برخوردارند از هيج شكنجه و بازجويى هم هراسى ندارند، لذا الز اين وابستغى احساس لذت مى كنند. احساس مى كنند كه همهچچيز به نفع آنها تمام شده است. البته ما همه
 ديگرى گرفته بوديم در يک قالب منسجم و سازمان يافته ارائه كردند. آرزًانتينىها در كوبا سفارتخانه و عـدهاى نماينده و فرستاده داشتند. انبوهى از اطلاعيه ها، بروشورها و عكسهاى خوان دومينغو پرون' را براى اين و آن مىفرستادند. از دريافتكنند گان اين عكسهاو بروشورها، اطلاعاتى در مورد خانوادهشان مطالبه مى كردند و بعلد مى برسيدند آيا در زند گى مشكلى دارند كه آنها بتوانند حل كنند. بها اين و آن هم كه مىرسيدند دست
 آنهاست. به همين روش بود كه ظرف مدت كوتاهى خوان دومينگو پرون تبديل به شخصيتى آشنا در ميان همه ما شد. نفوذ آنها تا كجا بيش مىرفت؟ اين نفوذ دستكم به محافل ما رسيد. بعد به قهوهخانههاى كوپکى، نيمكتهاى سيمانى ميدان كادناس، روى پلههاى دانشگاه و
 مى میزيد محل نفوذ طرفداران برون بود. اگر سيگارى داشتيد تا روشن كنيد و بكشيد وضع بهتر هم مى شد.
 جديت فقط در ميان كمونيستها وجود دارد؛ اما با ديدن اين آرزانتينى ها دريافتم كه مى توان يك ارتش محترم و مقدس رادر كنار خود داشت و بيى آنكه كمونيست باشيد بارد با كمك آن مأموريتهاى خاصى را انجام دهيد. اين امر در حقيقت يك ضرورت بود. گاه اگر يک ايده داشته باشيم موفقيت آن محتمل بهنظر مى رسد. مسئله اين است كه چچگونه ايدهاى جذاب با اضريب موفقيت بالا يِيدا كنيم. يكشب سر ميز نسسته بوديم و بخار از فنجانهاى قهوه داغ در برابر هر يكـاز از ما بلند مىشد. همه بودند. كارلوس ايگلسياس مونيكا「 (يكى از همان آرُرانتينى ها)،

و در كنار من الحیينو اسكيول، آلفردو گواراو وافافيليتو دل بينو. من مشغغول فرو كردن























|A| نصل هنتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خوب
آزتكَ ' يعنى خور گه منويله پورته پتيت ناسيونال حضور داشت. هدف ما فشل كردن كنفر انسى بود كه قرار بود در بو گو تا تا تشكيل
 در آن حضور مى يافت. بهدعوت من آلفرديتو گوارابهعنوان دبير فدراسيون دانشجويان دانشگاه هاوانا در جلسات هتل ناسيونالل شركت مى كرد. مأموريت او جلب حمايته رسمى بود. بعداً به او مأموريت دادم كه انريكه اوارس ${ }^{\text { }}$ رئيسفدراس دانشگاه هاوانارا، پس از اطلاع از اين جلسات، بها اين كنفر انس دعوت كند. در عين حال از او خواستم در رفتن به بو گو تاعجله نكند.
 سفر به بو گوتا را تهيه كند.






 هوإيماهاى بان _امريكن از نوع دی.سى.


 موجود برجهاى مراقبت زمينى و يـيامهاى آنها بود. اين برجها با با وسايلى كه داشتند

1. Aztec
2. Jorge Mevielle Porte - Petit
3. George Catlett Marshall
4. Enrique Ovares
5. DC-4

مىتوانستند وضعيت ابرها و شرايط جوى بالاى ابر را مشاهده كنتد. بقيه مهار تهاى







 نزديكميكليتو آلمانّ"رئيس جمهور مكزيكى و بسر اوست.

## نيايشبرایصلح








## بوگوتا. 9 آوريل 194^

مر گ خور گه اليسر گايتانه [سياستمدار و رهبر جنبش پوريوريوليستى كلمبيا] همهجيز رابه هم ريخت. در يىمر گ او بو كو تا دستخوش شورش ور و آشوب شد. قاتل

[^23]MXT نصل هتتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خوب
او آدم هرزهاى بود به نام خوزه روا سير '. مردم بر سر قاتل ريختند و او راد در دم تكهتكه

 كوتر 'رئيسوقت سازمان سيا علت كشته شدن خور گه را تصفيه حسابى شخصى اعلام كرد اما افزود كه سيا اطلاعاتى در دست دارد كه تلاشهايى براى تخريب در كنفرانس
 جيز بودند. واكنش سريع دريادار هيلن كوتر مبنى بر اينكه سيا اطلاعاتى در اختيار اختيار دارد
 غافلگير شده است. يِيامهاى زمر مخابره شده ميان واشينگتن و سفار تخانـانههاى آمريكا در هاوانا و بو گوتا نشاندهنده كمبود اطلاعات سيا در اين زمينه بود. رئيس جمهرور اوسپينا پرز هم همان بعداز
 تا در صورت بروز خطر از خود دفاع كند.








 [ در يكى از روزهاى قبل از مر گشـش برقرار كرده بودند. روز V آوريل به ديدنش رفتم.


























نصل هتتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خرب

موانع بزرگى بر سر راه ديكتاتورى يرولتاريا هستند. اين افراد با مبارزات موفق انتخاباتى



 تبديل خواهد شد.)
در دستانش جزووایى بود كه روى آن نوشُه بود: (انيايش براى صلح، اثر خورگه
اليسير گايتان." در رفتارش نشانههاى يكى فروشنده دوره گرد را مىديدم كه مستوره كالاهاى

خود راعرضه مىكرد.



 تأئيد مى كرد و لبخند مى زدد. شايد ميزان شيفتگى او از از بقيه بيشتر بود برد

موافقت كرديم.

 سطح دريا در ميانه فلات واقعدر ميان كوههاى آند بسيار غيرواقي






وحشى و سپس سوار شدن بر گُرده آن. البته با احتياط شروع كردم. با خود گفتم بايد










 جادو گر يا تارزان نيست.







 داخل بيانو به مأموريت خود بايان آن وحشى هايى كه بهطرفدارى از او تيربارهاى كالاپپنيكف در دست دان دانشتند آن آن جمانه

1. Dick Tracy
2. Mandrake
3. Kabila

IAV فصل هتتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خوب

معروف گوبلز [وزير تبليغات آدولف هيتلر] را شنيده باشند كه كفته بود: ا(هر وقت




















 نمى توان آن را تعريف كردي



دوستان مادر پانسيون بودند. آلفردو برايمان قهوه داغ آورد. نشستيم و در مورد حوادث











 اين تصميم بود كه سرنوشت من براى دومين بار در طول زندگى در ام


در دست نداشتم.

بالاخره سر از پاسگاه پِليس در آورديم. به پاسگاه سوم كه رسيديم من هـم سلاحى بهدست آوردم. سلاحى كه به دست من افتاد تفنگ شليك كننده كاز اشكـ آَور








نصل هتتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خوب
هم برداشتم. چهار فشنگى رادر خشاب گذاشتم و بقيه رادر جيبم ريختم. وختعم خيلى
 خوبى ايفا مىكرد.
در محله كارهرا سيتيما بهعنوان يك تحريك كنتده انقلابى كارم را آغاز كردم. بى اختيار همراه نيروهاى گارد جمهورى مشغول سركوب تظاهرات شات شدم تا تا اينكه رافائليتو هم تفنگى به چنیگ آورد. مقدار قابل ملاحظهاى فشنی

 همكارى كنيم. ما فقط در حال عبور بوديم. ما جوجه انقلابيونى بوديم كه در در مسيرى
 آنها راخلعسلاح كرديم. گروهى كشيش اسيانيايى بودند كه ياني كليساى مدرسه سن بارتولومه 'يادر محراب مونتسرات








 را دنبالهروى گروهى ديدم كه صورتشان از آفتاب كوهستان سوخته بود. شب رابا آنان


## 1. San Bartolome

2. Montserrat
3. Andean

بهسوى كوهیايه شليك كردم. از هزاران نتطه دود و آتش بلند بود و من گلولهمهايم را
 هوا بارانى بود. به ياد دارم كه باران مى باريد. در در آن بعداز




 آن منطقه آمدهاند.





 كذراندم. در آنجا سايهها و شعلهما


 خواستم خودشان رابه سفارت كوبا بر بانياند.


 سخنرانى خود از (ادانشجويان كوبايى، اسم برده بود. و وقتى ازي از دانشجويانيان كوبايى اسم مى مرد منظورش من بودم.
در مجحل افتاده بودم وبايد از آنجامىرفتم. حالاديگر اطمينان داشتم كه رافائليتو

نصل هتتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خوب 191

در كلاريج است.
شرححال نويسان من اصرار دارند كه [در اين ماجرا] مرا نماينده يا مأمور خبره يكى دولت خار جى (مثلاً آرزانتين يا اتحاد شوروى) بدانند. آنها از ليموزينه هاى ناشناسى نام مى برند كه در برابر هتل كالاريج ايستاده و ما را نجات دادها است. رسانههاى كلمبيايى هم از اين اطلاعات استفاده كردهاند؛ اما براى اطلاع آنها هم كه شده بايد اين مطلب را بهطور روشن و حقيقى بازگو كنم. واقعيت اين است كه من از پنجره هتل بيرون آملم و خودم را به داخل اتوموبيل سفير آرزانتين انداختم. جورى شير جهه زدم كه انگار به داخل يک استخر شير جه مىزنم. رافائليتو مى گفت كار من شبيه كار سوپرمن بوده است. وقتى آرزَانتينى ها سر رسيدند از آنها خحواستم كه مرا از آنجا نجات بـات بدهند؛ اما آنها زير بار نرفتند. به داخل هتل رفتند و يى يكى از مأموران سفارت كه نمى دانم جه كسى بود گشتند. وقتى بر گشتند دوباره درخواست كردم مرا از آنجا ببرند. دست آَخر
 صندلى عقب زير دست و پاى آرزانتينى ها قايم شدم. زير نور كمرنگ شهر كه از برق در آن خبرى نبود رافائليتو را با كايشن و يکى كلاه لبه كوتاه ديدم. داد زدم (ارافا بپر تو ماشين!! ديیلماتى كه در سمت راست نشسته بود رو به نفر سمت پیب كرد و بیى آنكه جرئت كند به من دست بزند يا از من بخواهد از روى پاهايش برخيزم گفت (آخر خـط تندروى" من هـم همانطور راحت روى پاهاى آنها دراز كشيده و به سخنانشان گوش مى دادم. نفر سمت چپپ هم كه مراقب بود مرا از خود نرنجاند فقط گفت (انسبتا)،. او حتى به روى زانوهايش نگاه نمى كرد تا مبادا چشمش به سر و كله من بيفتد كه زير شكم او قرار گرفته بود. نغر سوم كه در رديف جلو و كنار راننده نشسته بود گفت:
 نفر اول ادامه داد: (اسگيسموندو! بيين آقايان جلوى كدام سفارتخانه پياده مى شوند.)

1. Segismundo

سفير كوبا در بو گوتا گيلرمو بلت 'نام داشت. من هميشها از او سپاسگزار خواه























1. Guillermo Belt
2. La Tropical
3. Techo Airport
4. Ladia








 درست در همانجا كه بالهاى هوإيما با با بلنه تلاقى مى كند.










 قبل از برخاستن سفينه اسيوتنيك به فضا بود؛ امها بهنظر رافائليتو آن روز اولين آين سفينه
5. Eduardo Guayo Hernandez
6. Bell \& Howell Eyemo ( 35 mm motion-picture film camera)
7. Expreso Aero Interamericano
8. Omaha Beach
9. Normandy

سرنشيندار از يايگاه سانتافه در بو گوتا به فضا يرتاب شده بود.

 روى دهان و بينى بسته و جهار زانو نشسته بود. به من حیيزى گفت كه در آن شرايط دقيقاً به شنيدن آن نياز داشتم. صدايش از لا

دستمال گرفته و مبهم بود.
(فيدل عزيزم! در بو گوتا حه آموختى؟؟"

قطعاً نكات اساسى مهمى از شورش بو ڤوتا فرا فراگرفته بودم. همن آنها براى من


 كارائيب مى يبحيد با آلفردو گوارا مرور كردم
 فشار هوا بالا و پائين مىرفت. به سمت كابين جلو رفتم. قاعدتاً نبايد مشكلى در هـر هرواز
 و حرف زدن بودند. هنوز يك ساعت و نيم تا رسيدن به كوبا باقى مانده بود. خلبان



 اطمينان بخشُ مشغول به كار بودند.
بو گوتا براى ما نوعى (اشوك درمانى)" به ارمغان آورد. سؤال آلفردو مرا واداشت
 و درسهاى فراگرفته را انتظام بخشم. انگار با تجربه خودم در حال كنار آمدن بودم. حقايق ناگهان در ذهنم متبلور شدند. شايد حند سال بعد بود كه مهمترين درس را از

نصل هفتم / سازمان نظامى باسرويس تبليغاتى خوب 190
اين تجربه پيدا كردم. آن روزى كه اعلام كردم جنبش צب زُوئيه همچون يك سازمان
 دروسى بود كه در بو گوتا آموخته بودم. البته آموزههاى مار كسيستى را كه خوانده بودم به آن افزوده بودم. لنين كمونيسم را قدرت اتحاد شوروى، البته در كنار قدرت برق در اين كشور، توصيف كرده بود. امروز من مايلم اين جمله را به گونهاى ديگر بيان كنم. بهنظر من انقلاب كوبا ريشه در شورش [194^] در خيابانهاى بوگوتا و البته كتاب ("حكومت و انقلاب"] [نوشته لنين] دارد. البته اين آخرين نتيجه گيرى من است؛ اما قبل از آن مجموعهاى از نتيجه گيرىهاى ديگر هم وجود داشته كه به دليل نشانه هشداردهنده خاصى مرا به اين آخرين نكته رسانده است. آن نشانه هشداردهنده زمانى بر من ظاهر شد كه انبوه جمعيت از كنترل خارج شده را [در خيابانهاى بو گوتا] ديدم. در آن زمان احساس كردم كه اين جمعيت از كنترل خارج شده بدترين دشمن يك انقلاب است. حتى از ارتشهاى مزدور [ى كه با انقلابها مى جنگگند] بدتر است. از قزاقها، گارد سفيد و دولت منشويى [دوران انقلاب روسيه] هم بدتر است. از صدها گلى كه مائو [مائو تسه تونگ رهبر انقلاب هین] روياند تا بعدأ همه را بجيند هم بدتر است. از شورشيان ضدانقلاب و از سازمان سيا هم بدتر است. اينها اولين نتايجى بود كه براى آلفردو گوارا برشمردم. در نظـر مجسم مىكردم كه آن جمعيت اگـر هدف و اگر رهبـرى مىداشتند -بخصوص تأكيد مى كنم كه اگر رهبرى داشتند ـ چجه مى شد. داشتن رهبر اهميت بسيار زيادى دارد. اين گونه جمعيتها در خيابان گرد مى آيند اما مثل يكـ حزب عمل مى كنند. آنها براى انقلاب به خيابانها نيامله بودند. هيج چجيز مردم فقير را بهتر از شر كت در جشنى كه بابت آن يولى نداده باشند هيجان زده و تخيل آنها را فعال نمى كند. آن روز براى اين

مردم بهانهاى بهو جود آمده بود:
گايتان. ما بايل براى [شورشها و انقلاب] آينده يک گايتان جايگزين پيدا مى مرديم. بهعبارت ديگر هيجّ انقلابى بدون دليل رخ نمىدهل. آن روز درسى كه ما فراگرفته بوديم مأيوس كننده بود. جرا كه نتيجهاى از آن حاصل نشده بود. اين درس در آينده صيقل يافت و شنفافتر شد. روزى كها اين درس بخوبى فرا گرفته شود نتايج مثبتى هم به بار خواهد آورد. اگر اجازه دهيد چنين حادثهاى اتفاق بيفتد بیى آنكه جمعيت كنترل



 آمد نبايد اجازه دهم آن فرصت تحت هر شر شرايطى از در دست مردم














 محقق شد] رابايد در بو كوتا جستجو كرد.


 كابريل كذاشتم. خاطرهانگيزترين يادى كه از آن خانه و و جلسات آن آن خانه دارم به شبـى

برمى گردد كه من داستان مردى را تعريف كردم كه در ميانه انقلاب مشغول تايپ كريّ كردن








 آندروود_ه كه بعد از • 191 ساخته شدند آسيب نديدراند آند










 است. حهار سال در فر هنگستان علوم كار كرده است. ازدواج كرده و خانواده خوبى

[^24]2. Jorge Angel

تشكيل داده است. من در مراسم ازدواج آنها شركت كردم. هيجّ آرزوى ديگرى ندارد. اينكه مى گويم هيج آرزويى ندارد در حارحي





 نيست در معرض ديد و مطالعه عموم قرار كيرد؛ اما ما من سعى می می كنم تا تا آنجا كه ممكن است از اين دست اطلاعات در اختيار تو قرار دهم.

من باديدن ميرتادياز بالارت درجاعاشق او شُدم ماين عشُق در نغاهاهول يكع عشق
















 آهى در بساط نمانده و حتى يول ترخيص آن مانم آنين دنگال را را هم ندارم. يكى بار بار ديگر




دوست دارم پايان ماه عسلم رابامر حله ديگرى از زندگى ام مر تبط كنم. شايد اكثر















[^25]شدند. وقتى بااو تماس گرفتم از من برسيد (اكجا هستيد؟) كفتم (الآن در ميامى هستيم.")



 شدهاى بود. وسط اتاق يك تختخواب قرا

















 الست شايد منظور كاسترو هم شاهاهايرانبودهاهـتا
r. نصل هنت/ /سازمان نظامى باسريس تبليغاتى غرب

و بهتر از اين نيست كه دوستتان به هنگام نشان دادن د لطف و ستايشش نس نسبت به شما،











 مشكل و كرفتارى داشته است؟
































 شمال به سمت جنوب آمريكادر حركتبود.

[^26]بخش سوم

به صميميت مسبح

## فصل هشتم

## قدرتى كهدر راه بود

|ر... خونى قديمى كه خود /و در انتخابش نتشى نداشت خو/مى نخو/هى
برايشانتخاب شده بودومدتها درركهايش روان بود.كسىنمىدانست/ين خون بركدامين محمل خشـونت، وحشّى گرى وشهوت برورده شده بود.ي ويليام فالكنر
داستانهاى «انبار سوزان
جمال عبدالناصر [رهبر اسبق مصر] كه از تب آغازين انقلاب كوبا بشدت
تحت تأثير قرار گرفته بود يكـروز به سفير من در قاهر گفت، امثرياليسم در دوران بعد از جنگ [جهانى دوم]مرتكب دو اشتباه شدهاست.دو اشتباهاستراتزيك. الولين اشتباها ايجاد كشوراسرائيل بود.اشتباه دومروى كار آوردنباتيستاازطريق كودتادر هاواناو بهرسميت شناختن مشروعيت حكومت كودتايى او. ناصر گفته بود بلدون اشتباه اول او [ناصر] بجز يكى افسر گمنام درارتش مصر و شايد با تشخصى بيشتر در منطقه غزه كس ديغرى نبود. و بدون اشتباهدوم من [كاسترو]بجز يكىنماينده گمنام تلاشگر درراهاصلاحات كشاورزى [در كوبا] كسى نبودم. ناصر خواسته بوداين گونه موقعيت خودراتر ترسيم كند وقتى سفير من در مصر اين داستان را براى من نقل كرد نمى توانستم از ناصر كه

1. William Faulkner
2. Barn Burning

در صحنه سياسى تمامى خاورميانه حضور داشت و تفكر نواستالينى را تجربه مى كرد











 آن كوشه فراموش شده جهان گير افتاده بود به شيوهمهاى استالينيستى استدلالال مى كردر.












[^27]مى گيرند؟) و كارسيا با جديت ياسخ داده بود (ابله عالى جناب! صابون را راز شكر توليد
















اين نظرى جبرى به تاريخ بود.از ممه بدتر اينكه حخنين نظريهايى ساختار مباريارزاتى


 و تاريخ نتوانست براى آنها كارى صورت درين دهـ


 صادر كردم. و ناصر روز 49 زوئيه 1909 آبراه سونئز را ملى اعلام كرئه

اين مقدمه فصل مربوط به حمله به سربازخانه مونكادا را بنويسم. بهرغم سفسطهمهاى

 را هدايت مى كردم. ريشه انقلاب كوبا از جرئتها و جسارتهاى من نشأت مى گرفت. اگر دلتان مى خواهد اين تعبير را به حساب خودفريفتگى من بگذاريذ، بگذاريد؛ اما نامش را هر چه بگذاريد متوجه اين نكته باشيد كه در انقلاب كوبا همهچچيز شخصى بود و به شخصيت من باز مى گشت. من هيَج اعتبارى براى اشتباهات استالينيسم يا امپرياليسم يا خزعبلات ماركسيستى قائل نيستم. من انقلاب هستم. انقلاب كوبا در من انـ خلاصه مى شود.

وقتى قايق حامل من بندر كى وست' را به مقصد هاوانا تر ك مى گفت، من و همسر مروى عرشه نشسته بوديم و اتوموبيل لينكلن ما هم در انبار كشتى قرار داده شده بود. ما به كشورى مى رفتيم كه قرار بود در آن زندگى كيمه، با اين تفاوت كه جيب من خالى از يول بود. ما به سوى كشورى مى رفتيم كه قرار بود سرنوشت ما را بسازد. آنجپه امروز مى توانم در باره آن زمان بخويم فقط يك كنكاش سخت ذهنى قديمى است. سخن امروز من مثل سخن كسى نيست كه تازه تجربهاى را پشت سر گذاشته باشد.
 پس از ازدواج عصر تازهاى را با اصول و عقايدى تازه آغاز كنم. من بايد آينده پيش روى خود رامى پذيرفتم. روز اول سبتامبر 1949 دومين پسر من هـم به دنيا آمل. نامش را

 سوسياليستى نغرفت نامى از او نبردم. به دليلى كه گفتم فيدليتو در تاريخ بهعنوان اولين

## 1. Key West

2. Fidel Castro Diaz Balart

توضيح اين كه در كشورهاى اسِانيايىز



## نصل هـلتم / تدرتى كهدرراهبود

فرزند من بهشمار مى آيد. در حالى كه من از رابطه با ماريا لابورده فرزند ديگرى به نام خور گه آنغل كاسترو هم داشتم. هفت سال بعد از آنكه فيدليتو به دنيا آمل در ار ارتباط با ناتى ريوولتا'در نوزدهم مارس 1909 سومين فرزند من هم زاده شد. او دخترى بود
 اورلاندو فرناندز فرر r نام پزشك متشخص و و پولدارى بود كه شوهر ناتى بود. انسان
 همسرش براى او ايجاد مى كرد مديريت مىكرد. شايد خود ناتى هم يك طوفان بود.

 خاطرات انسان بيشتر به سمت رضايتمندى گرايش دارند. يعنى انسان خاطر اتى را به ياد مى آورد كه او را خوشحال كنند. زمانى كه نياز به بلند كردن اشياى سنگين داريد توان عضلانى بيشتر از توان موجود ايجاد نمى كنيد. زمانى هم كه به شكار كردن مشغوليد ديدى بيشتر از ديد واقعى خود نخواهيد داشت؛ اما هر لحظه كه به كند و كاو ذهن خود مى پردازيد تا خاطرهاى را به ياد بياوريد ذهن شما به سوى مجموعههايى از خاطرات مىرود كه عموماً براى شما خوشايند است. درست مثل اينكه يك جعبه شيرينى بيش روى شما گذاشتهاند تا بهترين آن را انتخاب و ميل كنيد؛ اما خاطرات تلخ يا خاطرات منفى و بيش پا افتاده كمتر به ذهن شما مى آيد. بايد به بايگانى حافظه خود
 شده در ذهن شماست. اين خاطرات هشدار دهندهاند. خاطرات پيش پا افتاده هم چجون بطرىهاى خالى روى درياى آرام ذهن ما معلق هستند بیى آنكه در افق آن دريا كشتى نجاتى ديده شود. همهحیيز در ذهن ماست. از لحظهاى كه به دنيا مى آييم ذهن ما آماده ثبت خاطرات و شكل دادن ذهنى هستند كه قرار است شخصيت و زندگى ما

را بسازد.

1. Naty Revuelta
2. Alina Fernandez Revuelta
3. Orlando Fernandez Ferrer



















 قبلى راكرد.
در آستانه فارغالتحصيلى باهم به توافقى رسيديم. سهن نفرى روى يلهمهاى جلموى دانشگاه همعهد شديم. در طبقه دوم ساختمان شماره QV خيابان تخاديو
4. Azpiazo, Castro \& Resende
5. Jorge Azpiazu Nunez de Villavicencio
6. Tejadillo

MII نصل هشتم / تدرتى كد درراه بود
كردم. در كوبا اصطلاحات متفاوتى براى كرايه كردن و اجاره كردن وجود دارد و من نمى دانم علت انتخاب اين گونه اصطلاحات متفاوت حيستا تا نا

 ما سه نفر روىهمرفته $\wedge$ پزو بود. راستش را بخواهيد زحمت زيادى براى متقاعد

 در صحبتهايى كه با او كردم توضيح دادم كه براى شروع حارهاى بجز درخواست
 ما سه نفر را، البته به ترتيب الفبا، روى در بنويسد: آزييازو، كاسترو و رزنده. قبول كرد و
من حتى امروز هم از او تشكر مـ مى كنمن.


اولين مشترى ما مادرهراس گانسدو 「 بود. او مشل چدر من يكى مهاجر معمولى اسپانيايى بود. نمىدانيد ده سال بعد در سال 1991 زمانى كه گانسدو را از كار و
 من تفاوت مىكرد. تنها چيزى كه برايش اهميت داشت بدهى هاى انبوهى از نجاران
 نشانى در جنوب غرب هاوانا درست جنب ايستگاه مركزى قطار يعنى همانجايى كه

همه عمدهفروشان حوب حضور داشتند قرار داشت. خداى من! هر دو شماره تلفنش





 كودكى به باز سازى آن محله بيردازيم



















MIY نصل هشتم / تدرتى كهدر راهبود
كابينت سازان پپر اكنده نقش كاتاليزر رادر مسير تحول يك جنبش عظيم تاريخى در قرن

 بود كه بيست پزو ها را در جيبشان قرار مى دادند و صاحب پولى مى شدند كه فكرش را هم نكرده بودند. حالا هر چه مى خواهيد مر مر العنت كنيد و به سمت من آب كنيد و هر چهه دلتان مى خواهد به من فحش بدهيد.
شُغتانگیيز اينكه دارالو كاله آزبيازو، كاسترو و رزنده با همين روش توانست روى پا بايستد و تا من براى حر كت به سوى مونكادا حر كت نكرده بودم مشغول به كار

 را به تعجب واداشت چچرا كه هر كدام از آنها در همين مدت بار خار خودشان ران را بسته بودند
 بود داشت. رافائليتو در ساختمان متروپوليتاناّ در خيابان زاياس د دفترى تأسيس كرد. اكثر مشتريان ما خرده فروشان بازار كه شهردارى مغازههاى آنها را حراج كرده بود، كشاورزانى كه زمينهايشان تصرف شده بود و دانشجويانى كه در تظاهرات بهو بيله پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند كه از اطراف هاوانا به ما مر اجعه مى كردندن.
 در عجبم كه خور گه آزيپازو و رافائل رزنده چچطور توانستند در كنار من در آن دارالو كاله

كودتاى باتيستا در • 1 مارس 190r مؤثرترين اقدامى بود كه مىتوانست نتايج خوبى را نصيب من كند. با فروپاشى همه نهادهاى كشور جيزى بجز يك راه هموار براى انقلاب باقى نماند. اگر شرايط ايجاب مى كرد من بايد از كودتاتحيان تشكر هم

1. Aramis Taboada
2. San Ignacio
3. Metropolitana
4. President Zayas

مى كردم. كار كودتآحيان در رابطه با توطئهداخلى بخوبى انجام شد. همه افسرانى كه مظنون به مقاومت در برابر كودتا بودند تحتنظر قرار گرفتند.


 درآميزند. واحدهاى نظامى سو كو ' كه در اردو گاه كلمبيا مأمور خدمت بود بودند اند اجازه دادند ماشين باتيستا با دوازده اتوموبيل حامل محافظان و همراهانش بدون ممانعت وارد اردو گاه شوند. عكسهايى كه آن روز صبح در اردو كا كاه كلمبيا از باتيستا برداشته شده او را در لباس غيرنظامى نشان مىدهد. در اطراف او گروه كثيرى از نظاميان با كلاهخودهاى فلزى بر سر گرد آمدهاند. در نظر من اين عكس نمادى است از يكى ملت

 در جيب كتشان در اطراف باتيستا جمع شده بودند. آنها حيزى را جا جشن گر ترفته بودند

 و هيجان گرداگرد باتيستا مشغول جشن و اعاملام وفادارى بودند. آنها جيزى را را جشن
 اشغال كشور خودشان. آنها با اشتياق اين حقيقت را جشن گرفته بو بودند كه اولألأز از وقوع

 اين سومين بار در طول يك قرن بود كه گروه اجتماعى جديدى در كشور ظهور كرده

 آن عكسها را كه در مارس آل گرفته و منتشر شده است نمادى از مفاهيمى مى دانم كه بهجاى مفاهيم فلسفى قبلى موجود مىنشست و دورهاى انتقالى و متحول را نويد

MID نصل هشتم / تدرتى كه در راهبود
مى داد. از سوى ديگر من در تحليل اين اتفاقات از فرضيه نسبيت استفاده مى كنم و اين


 جبر نظاميان كودتاجیى ناراضى اند حه واكنشى نشان مىدادند

تصاحب مىكردند.

خلاصه اينكه باتيستا و مردانش كودتاى خود را انجام دادند و قدرت را قبضه كردند. درست در همين زمان من روى پلكان جلوى دانشگاه هاوانا فقير و آشتهه ولو شده بودم و به جريان خون در رگهايم فكر مى كردم

 بود كه حركت خون رادر ر گهايم سريعتر كنم. من در حال تصور كردن ظهور فيز يكى
 احساس تنهايى مى كردم. كسى با من نبود فرا رسيد. بار ديگر غروب كوبا در جلوى حشممم بود. در برابر من ميدانى بود كه به
 ملا' روى ستونى قرار داده شده بود. در سمت راست مجسمه هم كه در معرض ديد من بود خطوط سفيد رنگى نقاشى شده بود. پلكان جلوى دانشگاه در سمت ديگر اين مجسمه قرار داشت. در حشت سر اين مجسمه و در آن سوى ميدان كه به به
 بود كه برادرم رائول معمولاً در آن اقامت داشت. در سمت چحبٍ خيان
 سالهاى آغازين قرن بيستم بود. روى يكى از اين ساختمانها تابلوى بزرگى نصب شده

## (رباشگاه زيمناستيكى آمريكا)"

آه در بساط نداشتم. وضع مالى ام آنقدر بد بود كه توان خريدن يك نخ سيگار را هم نداشتم. هيج چيز بهتر از يك نخ سيگار خوب نمىتواند ذهن انسان را انتظام

 چچند روز قبل از اين برای نمايندگى حزب افراطى خلق كوبا (ارتدكس) نامزد


 مى توانست انديشه مبارزه و جنگى را ااحيا كند.


 در داد گاه فوقالعاده هاوانا بود. من بهعنوان يك فرد و يكى قاضى كه هنوز عضو حزب ارتدكس بودم چنين كرده بودم. هنوز نمىدانستم كه مخالفتهاى قضايى قرار است
 باشد.
درست در همان لحظات شبانگاهى بود كه ديگر آه در بساط نداشتم . چجيزى


 نشانهاى را كه جستجو مى كردم پيدا كردم. مى دانستم بالاخره موفق خواهم شد. چشمّم

[^28]2. Accion Radical Ortodoxa

كه به تابلوى (اباشگاه زيمناستيك آمريكا)، كه احيانا در دهه •19F با دست نوشته شده بود افتاد تصميم به نابودى جمهورى باتيستا گرفتم.
 آن لحظه كه در بدترين شرايط بودم تصميم گرفتم به قلعه حمله كنم. شورش عليه وضعيتى كه توانسته بود مرا تا به اين حد تحقير كند نه جرم بود و نه جنايت. كارى كه به ذهن من خطور كرد همان بود كه در ذهن دشمنانم كه بعدها در عصر فرماندهى من تحقير شدند وجود داشت. به وضعيت من در اين لحظات تو جه فرمائيد. من از آن لحظه به بعد تمام همَ خوم را توجيه كنم. اين تصميم كه در آن لحظات كاملاً شخصى بود تو توانست تمام تمام كوبا را با خود همراه كند. وقتى مى گويم تمام كوبا منظورم تمام مردم، تاريخ و ر رفتارهاى طبيعى كوباست. بهتر است اين نكات را درك كنيد چحرا كه وقتى حالات شخصر در آن لحظات درك كرديد مىتوانيد بفهميد جرا من مجبور شدم براى مشكل آن آن روز
 مركز فرماندهى عصبى تمام ملت شود. اين نكته مى تواند به درك تئوريكى انقلاب كي كوبا

 در مورد من به آن فكر كنيد، زبان من، چششم من و همه امْعاء و احشاى من بود كه به انقلاب مفهوم داد.
از خاكسترهاى سياه، جوان و آگاه من بود كه جرقه شوق جهيد. آيا اين نشانه
 دارد. شايد ريشه اين نشانه در هويت شواليههايى قرار دارد كه گرد ميز نشستهاند. فراتر از آن وقتى كه به انديشههاى ماكياولى مى انديشم و درمى يابم كه من راه آن شاهزاده را پيمودهام. در ناخودآگاه من قلعههاى قرون وسطايى، مردانى سوار بر گرده اسب و و سنگر هايى نمودار مىشود كه در صبحگاهى نمور در منجنيقها روغن داغ مىريزند. قلعه و حمله كردن به قلعه. اين مدلى بود كه مرا به خود جلب كرد دل قلعه مسخرهترين و و نادرستترين مفهوم نظامى انسان در طول تاريخ است. قلعه براى اين ساخته مى شود

كه بشود به آن حمله كرد. من ديگر به سيگار نياز نداثتم. من آنحه را كا كه مى نوخواستم



نظامى فراوان.

## به او كغتم (اسعى كن بخوابى ابل).




















[^29]








 با مامى جنغيدند و يامى يمردند.




گذشته بود.





 نزديك ظهر روز داغى در بيش داشتيم.

$$
\begin{aligned}
& \text { ساعت يك بامداد روز } \\
& \text { مى گويم ساعت يك بامداد بود. }
\end{aligned}
$$

همه ساعتهايمان را تنظيم كرديم. صدا از هر طرف بلند بود كه : (اساعت من

[^30] آرتميسا'، ماتانزاس '
 سانتياكو يانزده دقيقه فاصله داشت. همه در خواب بودند. بعضى ها هم آرام سيگار مى كشيدند. جند نـر نـرى هم در در حالت انتظار بودند. دو نگهبان در بيرون خانه كذاشتهن بودم. صدايى بلند شد: (افيدل! نمىترسى؟؟


 دختران در حال رقص و و نمايش بودندنـ پِدرو ساريا تارتابول



 بالا و پائين مى
 نيمششب آغاز مى كرد.
ما آماده شده بوديم. لباسهاى متحدالشكل نظامىمان را پوشيديم. بلاس من با

[^31]2. Matanzas
3. Granjita
4. Rafael Morales Sanchez
5. Pedro Sarria Tartabuil
6. Trocha

بقيه فرق مىكرد. براى اينكه از آنها متمايز باشـم. درجه استوارى روى لباس من ديده مى شد. مبارزان بايد هميشه براى گرفتن فرمان و دستور از موقعيت فرماندهشان انـ بان باخبر
 گرفتن پست
 و يك مسلسل قديمى. سخنرانى من مجمل بود: (ارفقا! نتيجه هر چهه باشد اين عمليات موفقيتآميز است. سرود ملى را آرام بخوانيد.) هـ
 و زندانى ها را آزاد كنيد. همه نيم ساعتى در اتاق بمانند. نغران درز كردن خبر عمليات نبودم. چون تا بيست كيلومترى اين خانه تلفنى وجود نداشت. شيرفروشان كه
 صبح حر كت نمى كردند. افراد پِليس و ارتش هم كه در كارناوال شركت كرده بودند. در
 (با من مى آيى؟)
خوزه ايز كيردو رودريگز ${ }^{\text {² }}$ خ خيابان مشغول تأمين نظم و امنيت بود و تا ساعت
 داشت. جلوى دعوا و مر افعه عرق خورها رادر طول كارناوال مى گرفت. با پايان گرفتن رزّه مورالس سانحز منتظر مىماند تا دخترها بيايند و آنها را به خانه برساند. بعد به خانه خودش مىرفت تا بخوابد. ستون ما از گرانخيتا به سمت سانتياگو به راه افتاد. در جلوى ستون سه اتوموبيل حامل كسانى بود كه قرار بود بيمارستان را تصرف كنند. دو ماشين هم راهى تصرف داد كاه بودند. سى و پينج نفر.



## 1. Pepe Suarez

2. Jose Izquierdo Rodriguez

و گوستاوو را هم در سمت راستم نشانده بودم. از جلوى ويستا الگره ' عبور كرديم و





 حرا اعينكم را برداشتم. علت اين بود كهي در در آن ايام مرسوم


 رينگ بوكس در برابر حريفش ظاهر شود. ساتورنينو لورا"ّرفت و ومن به مونكاديادا رفتم.
 اولين ماشين جلوتر رفت.
 بيرون آمديم. هشّت نفر بوديم. رناتو كيتارت







1. Vista Alegre
2. Avenida Roosevelt
3. Saturnino Lora
4. Renato Guitart

MYY نصلهشتم / تدرتى كد درداهبود
بعد ستوانيكم دكتر اريك خوان بيتا' كه دكتر كشيك تيب پليس روستايى ماحئو ${ }^{\text {T بود }}$
 هدف گلوله واقعشده و از سوى وى مورد معاينه و درمان قرار گرفته است. در اين گزارش آمده بود كه دو گلوله كوحچك وارد ناحيه سمت راست لوزالمعده وى شده و وبر اثر خونريزى از دهان در وضعيت خطرناكى قرار گرفته است. مردانى كه به پست شماره خارج از پاد گان حضور داشتند قرار گرفتند. رفقاى ما در ماشين اول آنها را نديدند اند اما ما ما
 رديف عقب ماشين بودند و حشمشان متوجه گروهبانى شده بود كه به سمت ما نزديك مى شد دستور مرا اشتباه فهميدند. گاردها از ديدن آنحَه در برابر پاد گان در حان حال وقوع بود سر جايشان خشك شده بودند.

## مورالس سانحز خواب است.

ماشينم را جلوتر آوردم. بهترين پونتياكى بود كه از بنگاهى در در ها هاوانـا گا گرفته بوديم

 نشانهروى به سمت ما آماده كردند. دست گوستاوو آركوس به سمت دستگيره رفت تا در را باز كند. خيال كرده بود كه من دستور بياده شدن دادهام. چايش را از ماشين بيرون گذاشت. سر گروهبانى كه به سمت ما مى آمذ داد زد كه (ا(ايست!) من هم در يك حر كت دفاعى و قبل از آنكه گروهبان بتواند تفنگ تاميسونش را به سمت ما نشانه برود سرعت ماشين رازياد كردم و به سمت او راندم. همين جا بود كه ماشينم تصادف كرد. چجرخهاى جلو به داخل گودالى افتاد و موتور ماشين خاموش شد. آركوس روى زمين ولو شد. از داخل ماشين تيرى شليك شد و به گروهبانى كه به سمت ما مى آمد خورد و قبل از آنكه

1. Dr Erik Juan Pita
2. Maceo
3. Isidro G. Izquierdo Rodriguez

بتواند كارى صورت دهد روى زمين افتاد. سربازان گشتى كه همراه گروهبان بودند پֶابه فرار گذاشتند. صداى آزير هنوز به گوش مى
همسر مورالس سانحز [با شنيدن صداى آزّير] موفق مى شود شوهرش را از خواب بيدار كند. باد مىزند كه صداى تير شنيده است. مورالس سانچز مى گويد، چجينى هايى كه در كارناوال شركت كردهاند ترقه در كردهاند؛ اما زنش اصرار مى كند كه صدا، صداى مسلسل است. مورالس سانحَز از تخت پائين مىآيد و به پادگان
 تيراندازىهايى واقعى در آن طرفها نام در جريان است و به سمت نيروهاى ارت ارتش تيراندازى مىشود.
مورالس سانتچز سوار بر جيب مىشود و بدون آنكه اتفاقى برايش بيفتد از درعقب وارد پادگان مونكادا مىشود. كسى در آنجا نبود. بعد وارد دفترش مى شود. سرهنگ دل ريو چاويانو ${ }^{\text {را }}$ كه با حالتى عصبى براى حفظ جان خود ميان ديوار و ميز روى زمين دراز كشيده بود در آنجا مىبيند. سرهنگ از طريق تلفن در حال درخواست كمك از هاوانا بوده است. او در حالى كه گوشى تلفن را در دست داشته با لكنت زبان به مورالس سانحز دستور مىدهد كه (افرماندهى دفاع از پادگان)" را بهعهده بگيرد.
پست بعد از آنكه رفقايم را دوباره سازمان دادم وارد خيابانى شدم كه به سمت پاد گان مى ریفت.

 ما به ديوار پاد گان اصابت مى كرد.

 نبردى كه به اقدامات محدود منجر مىشود فقط سرنوشت آدمهاست كه تعيين كننده

1. Pupo
2. Del Rio Chaviano

من به اين نتيجه رسيدم كه تلاش ما براى فتح چاد


 كروههاى هشت تاده نفره عقب نشينين كرديم.

## كتاب غير ممكن ها


















ارتش امْـرياليست در كودتاى روز • مارس 190r به دست باتيستا به زير كشيده شــده و در آوريـل ا9 و بعـد از حملـه بــه مونكادا يعنى زمــانــى كــه تـوطــــه

 رفتارى و جهه از لحاظ تبليغاتى نهادهاى نظامى رااز وضعيت عادى كه بيدا كرده بودند

 وعده غذاى روزانه و اضافه كارى و پاداششان بودند، در حالى كه پنجاه يا هفتاد هزار كوبايى ديگر گرفتار بيكارى و فقر بودند، بحههايشان كفش به پا نداشتند و گرفتار انواع بيمارىها بودند و حتى شكم بحههايشان پر از كرم بود. خلاصه مسئله پيحچيده
 هلف بود همين بورزواها و امپرياليستها بودند كه هنوز بهعنوان دشمن معرفى نشده بودند. وحدت تاكتيكى با دشمنان آينده را به مر حله اجرا گذاشتمه، بى آنكه متحدان تاكتيكى من بدانند زير بار پجه اتحادى رفتهاند. بايد از گروهى استفاده مى ركردم كه در هر نهاد نظامى وجود داشتند: جنايتكاران. متحدان من مزدوران [با همان نيروهاى وظيفه] كه اكثريت ارتش را تشكيل مىدادند نبودند.

 مىدادند و كارهايشان را كنترل مى كردند. در نظر بسيارى از آنها صحنه نبرد صحنه

 از چنان انتظامى برخور دار بودند كه كشته شدن يكى از دوستانشان را بهدست ما مورد اغماض قرار مى دادند.
آنها نه در سخن كه در ذهن و روحشان دريافته بودند كه جنگيدن شغلشان است و اگر قرار باشد بجنگند يا از خود دفاع كنند در هر صورت درت حرفهاى، كارآ

و آماده باقى مىمانند. وقتى كسى از افراد ما در عمليات كشته مىشد و به خون مى غلتيد افسران و سربازان كاركشته كترل خود را از دست نمىدادند و اجازه نمى دادند احساساتشان بر آنها غلبه كند. براى هيجِ موفقيتى سهم خواهى نمى كردند. همه فكـر آنها معطـوف به مبـارزه با مـا و شكست ما بــود. اين حكايت مشتـرك رافائل مورالس سانچز فرمانده تيب يک ماپچئو، خوزه ايزكيردو رودريگز از لشغر
 مآحئو بود.
در پايان زندانيان بعد از دستگيرى محاكمه شدند. سانتياگو در محاصره ايزكيردو، ساريا، مورالس سانجز و سرهنگى آلبرتو دل ريو چاويانو باقى ماند. حتماً رفقاى دستگير شده و محاكمه شده من مرا به دليل ترتيب دادن اين نبرد با اين مقدار سلاح ناكافى ملامت مىكردند؛ اما در چايان يك امتياز تبليغاتى نصيب من ون و و رفقايم شد و آن اينكه بـا چحنين سلاحهاى كوحیى و ضعییى به مصــاف با ارتش برخاسته بوديم. در حالى كه همين جنبه از منظر نظامى بدترين عملكرد ما بود. من اين جملaها
 سلاحهاى كوچكى به نبرد با پادگان مونكادا رفت؟« كسانى كه چنين مى گفتند در حقيقت به من هشدار مىدادند كه دفعه بعد در فكر تهيه سلاحهاى بهترى باشم. كسى چنين توصيهاى به دل ريو چاويانو نمى كرد. چرا كه قدرت آتش او در جهت ايذاى

بايد براى برقرارى موازنه با برترى لجستيكى دشمن چارهاى مى انديشيديم. راه حل امروز من برای ايجاد اين موازنه اين است كه اگر نمى توانيد سلاح بر قدرت داشته باشيد سنگر مقاومترى ايجاد كنيد. ديگر اينكه باعمليات حريكى از سلاحهاى دشمن به غنيمت گرفته و رفتهرفته اين موازنه رابرقرار كنيد. باداشتن تفنگىهاى قديمى سريُر حتماً نمى توان بر دشمن بيروز شد. در اين وضعيت دامى بپهن مى كنيد كه خودتان در آن مىافتيد.
[در نتيجه تاكتيك جديد] با فرمانده مورالس سانجز و ايز كيردو و بخصوص با ستوان ساريا روابط خوبى برقرار كردم. در اثر برخوردارى از رابطه با اين افراد احساس

كردم كه در سانتياگو با مخاطرات كمترى روبرو هستم. من در خفا اطمينان حاصل

 بود. همين يك هغته ييش بود كه رناتو گيتارت فرياد زده بود: (ابرين كنار! زُنرال آمده.)
 انقلاب كوبا را به سمت او شليك كرده و يك هدف زنده را به خاك افكنده بود. حالا موقع تبليغات بود. اين حوزهاى بود كه هنوز بكر بود و من مى توانستم از آن بهره بردارى

از سوى ديگر زمان عادت كردن به مخفيگاه و زندان هم فرا رسيده بود. براى من مخغيگاه و زندان محل ندامت نبود. برعكس محلى بود براى مطالعه و شناخت. در
 او برخوردارى از عقيده عادلانهاى در انتهاى غار با ارزشتر از داشتن يک ارتش است.
 مرد ثروتمند از در بهشت عبور نمى كند. زندان محل ارزيابى مجدد شعارها و باورها
 تا شتر راهم از سوراخ سوزن عبور دور دهم زمان ارزيابى مجدد موازنههاى شيميايى فرا رسيده بود. من اينكى در انتهاى غار بودم و همه ارتش مرا در محاصره خود گرفته بودند.

 مى خواست از اين خبر تابلويى زيبا بسازد كه باتيستا در اتاقش آويزان كند؛ اما باتيستا
 ماجرا در اين بود كه حضور ما بهعنوان نماد جنگ براى مدت كـر كمى در ذهن او باقي ماند.


1. Jose Suarez Blanco
2. Artemisa
3. Oscar Alcade Valls
4. El cotorro
5. Armando Mestre Martinez
6. Poey
7. Eduardo Montano Benitez
8. La Ceiba
9. Juan Almeida Pozo
10. Francisco Gonzalez Hernandez
11. Mario Chacon Armas

## فصل نهم

## هاوانان، براي آخرين بار

والدينم هنوز با انريكه پرز سرانته 'اسقف سانتياگو ارتباط داشتند. گاهى پولى هم براى او مى فرستادند. به همين دليل بود كه اسقف تصميم گرفت، همه توان و

 رسيد. او اصرار داشت كه ما خود را تسليم او كنيم و بااين كار نسبت به به او او اعلام وفان

 خود اوست. همانطور كه مى بينيد در اين مقطع سه نيرو در منطقه مشغول رقا رقابت بودن وند تا ما را در جنگال خود بغيرند. پرز سرانته جيبش را با ده هزار پزويى كه پدر و مادر
 گروههاى مخفى حزبى كه در سيرا فعاليت مى كردند و علاقهمندى آنها به نجات جان من موقعيت من را بهعنوان يكى رهبر و فرمانده تقويت كرد. حزب علاقهمندى خود



نصلثهم/هارانابابرايى آخرينبار
كه به كشتن من علاقهمند بودند. يـام يرز سرانته وضعيت ما را بهبود بخششيد و دورنماى اميدواركنتدهاى براى ما كشي كشود.
جكايت حمله به مونكادا بارها و بارها نقا نقل شده است. من هم هم هميشه كِيتهام







 مزرعه خوان ليزان' و و به محله ماوير يما 'r رسيده با بوديميم.

 قبل از فرارسيدن سحر نيروهاى خودي




 زمين ") مى كويند. وسايل باغبانى و كششاورزى


1. Juan Leizan
2. Mavprima
3. Gran Piedra
4. Las Delicias
5. vara en tierra

آنجا بمانيم. سحر كه رسيد، قبل از آنكه از خواب بيدار شويم گروهمى از گشتىهماى



 ما دشمن را دستكم گرفته بوديم. ما مرتكب اشتباه شده و ا اكنون به چننگ آنها افتاده بوديم.
در اينجا بود كه اتفاقى افتاد. پدرو ساريا (همانطور كه در مصاحباحبهاى قبلى كفتهام) با نيرو و توان فراواوان كه قدرت كـشت


 كرديم. من هنوز خبر نداشتم كه ساريا الز دو گرو است و در صدد بود كه اين دو دستور را بـا به گونها










 رابراى مقاصد خود در اختيار گيرد.

MYY نصل نهم/ هاوانا، براى آخرينبار
تعدادى از آن سربازان مصمم بودند كه به هر حال ما را بكشند. اگر خودمان را واقعى معرفى كرده بوديم بلافاصله ما را به گلوله بسته بودند. حتى احتمال دورى هم براى زنده ماندن ما قابل تصور نبود. آنها ما را قاتل مى خواندند و می گـى گغتند كه ما براى
 خطاب به آنها گفتم كه پيروان و دنباله روان سربازان اسپانيايى هستند و اين آنها هستند كه بازماند گان ارتش آزاديبخش هستند. اين سخن من آنها را بيشتر خشمگين كردي مر گ را در برابر خودمان ديديم كه ساريا مداخله كرد و گفت: (اشليكى نكنيد! شليكى نكنيد!! شروع كرد سربازان را بر حذر داشتن و مرتب با صداى آرامى مى گفت: (اشليك نكنيد! اند يشه را نمىتوان كشت. انديشه را نمىتوان كشت.) اين جمله را سه بار تكرار كرد. از اين جمله بيشتر از جمله خوزه مارتى خوشم آمد. اين جمله سادهتر

اما صريحتر بود.
در آن لحظه، مهم اين بود كه احساس كردم درى به روى ما باز شده است. در پس نبرد غيرمنتظرهاى كه براى بقا در برابر ما رخ داده بود متحدى را مىديدم، ستوانى عرق كرده و خيس كه در ميان لولههاى تفنگگ دوستانش از يكى سو و من و دوستانم از سوى ديگر قرار گرفته بود. طرح ما براى تسليم شدن به اسقف با شكست روبرو شده بود. حالا شر ايطى بيش آمله بود كه مىتوانست امتيازات بيشترى داشته باشلد. در كمتر از شصت ثانيه از آماده شدن براى مرحله مر گُ به مرحله كشيدن طرح جديدى رسيدم. انگار در برابر ديوار و در مقابل جو خهه اعدام ايستاده بودم و در حالى كه مشغول بستن چشمهاى من بودند ناگهان نقشهاى را باز كرده بودند و مدادى به من داده و برسيده بودند (اخوب! حالا به كجا مىرويم؟؟") با ورود ساريا به صحنه مرحله تازهاى آغاز شد. ديعر قرار نبود تسليم آن اسقف چحاق و خرفتى شويم كه مى خواست فوراً ما را تحويل سربازان مستقر در سانتياگو بدهد. او در نظر داشت چچند هفته بعد همراه اسقف بالادستش و سرهنگگ در برابر عكاسان رسانهاى ظاهر شود و دهان حرب از غذاهايى را كه در باشگاه روتارى خورده بود به نمايش بغذارد. تسليم شدن اتفاق نيفتاد. تحويل ما به ارتش صورت نشذيرفت. مى توانستيم ادعا كنيم كه هنوز در خاكريزها مشغول نبرديم. اوضاع به گونهاى بود كه ما

مى توانستيم ادعاى قهرمانى بكنيم. هيجّ تصورى براى ايجاد ايد هيجان و و زمينه همبستگى


آيا آن سياهيوست روش مذاكره كردن را مىدانست؟












 جنازه ديخر به قبرستان سانتياكو نفعى تخواهنيند بري برد.
كنتگوى خوبى بود. درس خوبى به بـي من دادي



 باشيد كه بتوانيد روى ميز رو كنيد و قابليت آن را را داشته باشد كـد كه با بافاصاصله تأثير خود را بگذارد. اگر باور كنيد و بدانيد كه صحنه همه مذاكرات و و كاليت رانتكوها صحنه مانور

مجردات غيرملموس و ذهنى در برابر عينيات ملموس و حقيقى است، نيمى از نبرد


 داده و او را با شكست مواجه كردهايد. اينكه مى گويم (ابنشينيد) دليلى دارد. ما اين حقيقت را از فحواى هزاران بازجويى كشف و مستند كردهايم. وقتى يك مظنون را به اتاقتان فرامى خوانيد، يا اينكه در خيابان او را مىبينيد و يا اينكه با او در يكى نقطه امن قرار ملاقات مى گذاريد هر گز اجازه نشستن و يا پيشنهاد نشستن را به او او ندهيد. منتظر
 هست منتظر بمانيد تا اين جمله جادويى را از دهان طرف مقابلتان بشنويد: (اجازه

 كه از انقلاب گذشته است نديدهام كسى با ما بنشيند و حاضر به مصالحه نشود. از سوى ديگر ديده نشده است كه دشمنان قسم خورده و سرسخت ما هر گز تقاضاى نشستن را

كرده باشند.
در دورهاى كه در زندان ملى مردان' در جزيره پينس ' بود دم وظايف نوشتارى و
 شده و در جهان به ("تاريخ مرا تبرئه خواهد كرد r٪ مشهور است. همه با با اين دفاعيه آشنا
 جزيره بود. در حقيقت خانه والدين اين رفيق در نواگرونا



[^32]2. Pines
3. History Will Absolve Me
4. Nueva Gerona
5. Batabano

در فاصله اندكى از خانه خانواده مونتانه ' لنگر مى انداختند. من توانسته بودم از طريق همين خانه نامههاى رمزدار خودم را همراه با دستور العمل هاى لازم برایى دوستانى كه
 رفيق اخير هر يكى به هفت ماه زندان در زندان زنان گواناجاى
 براى ديدارمان به بازداشتگاه مى آمدند در مدت اقامتشان در جزيره در همين خانه مورد استقبال و پذيرايی قرار مى گرفتند؛ اما اين خانه جايى بود كه من آرام آر آرام نوشتههايم
 آن را به مخفيگاه مىفرستادم و طبعاً از سر گرفتن نوشته بدون مرور نوشتههاى قبلى كار دشوارى بود. اين نوع نوشتن انسان را بی قرار مى كند، انگار در مرز ديروزى مبهـم و فردايى ناشناخته ايستاده است. نوشتهها فقط در ذهن شما باقى مى مانند. تنها نقطه
 اگر به سراغ شما بيايند نوشتههايتان رانابود نخوا اهند كرد. مرحله دوم نوشتن مطالب سياسى بود. بخشى از آن نوشتهها هم رمزى بودند. در اين نوشتهها ماوقع رويدادهايى را كه منجر به ايـجاد جنبش وک زووئيه شده بود شرح داده بودم. در بخشُ سوم نامههايى سر گششاده اما خطاب به روزنامهنگارى به نام لوئيس كتته آكوئهرو هنوشته شده بودند. البته بخش مهمى از اين مطالب از بين رفته است. آنحه باقى مانده است در كتابى بهصورت نامههاى جمعآورى شده به پاپ آن نامهها شايد در زمان خود ارزش داشت اما به هر حال احمقانهترين كار من است. لوئيس كنته آگوئهرو يكـ برنامه راديويى به نام (اصداى بلند شرق) داشت. وقتى ايستگاه راديويى خود را از سانتياگو به هاوانا انتقال داد به اين فكر افتاد كه براى برنامه راديويى خود نام و شعارى انتخاب كند كه جذاب باشد. ترديد نيست كه نامههاى من از زندان

## 1. Montane

2. Melba Hernandez
3. Haydee Santamaria
4. Guanajay
5. Luis Conte Aguero

YYY نصل نهم/ هاوانا، برای آخرينبار

جزيره پينس خطاب به او باعث شهرت و ارتقاى مقامش شد. با اين وجود زمانى براى او احترام قائل بودم. حتى بدون اينكه خودش بداند نامش را در فهرست افراد مؤثر در طرح مونكادا گنجانده بودم. در نظر داشتم بعد از پيروزى و اشغال پاد گان مونكادا از ايستگاه راديويى او پيامى خطاب به مردم سانتياگو پخشُ كنم. امروز به سختى مىتوانم آن نامهها را كه لوئيسيتو انتشار داد [دوباره] بخوانم. البته گفته باشم كه او نامههاى مرا بدواُ بدون اجازه من انتشار داد. نامهها يِش او جمع شده بود و من در آنها همه نوع تجليلى را كه فكر مى كردم از او بهعمل آورده بودم. كارى كه من كرده بودم كاملاُ سياسى بود. اين كار همانقدر كه سياسى بود دافعه هم داشت. در يكى از نامهها نوشته بودم: (الوئيس ... تو بسيار باشعور، شجاع و شريف هستى...)" در نامه ديگرى نوشته بودم: (ابر ادر عزيزم! نه ميلههاى زندان، نه سلول انفرادى و نه تنهايى و ظلم زندانبانان نمىتواند مانع از اين شود كه اين يادداشتها با بهدست تو برسد. من از دستاوردهاى تو قدردانى مى كنم و از موفقيت تو در نبرد مدنى كه نصيب تو شده است تجليل مى كنم.) آيا لازم بود، يا من فكر مى كردم لازم است، كه نسبت به او اين همه چحایلوسى بيهوده بهعمل آورم؟ امروز بايد آن نامهها را دوباره بخوانم تا دريابم چحقدر از مطالب نوشته شده حقيقتاً راست و درست بوده است و جقدر از آن نادرست و همان

چإِلوسى بوده است. مثاًُ به چند جمله زير تو جه فرماييد. ما قبلاْ در اين مورد با هم صحبت كردهايم؛ اما بد نيست اين بيان خام ولى روشن را هم كه در آن نامهها نوشته شده بازخوانى كنيم: (اما نمىتوانيم تبليغات را براى لحظهاى ممركه شده فراموش كنيم. زيرا تبليغات قلب

وروح همه مبارزات ماست." در همان نامه مطلبى نوشته شده كه به پيشگويى شباهت دارد و هيج كدام از سرويسهاى اطلاعاتى و امنيتى به آن توجهى نكردند. زيرا لوئيس سند اصلى را كه به خط من نوشته شده بود در اختيار خودش داشت و نسخه ديگرى از آن در اختيار كسى نبود كه خطىى را كه من زير اين جند كلمه كشيلدهام ببيند: راب تقد يم هزاران لبخند و دست تكان دادن. همان روشىى را در بيش بكير كه ما در جريـان محاكمد انجام داديم: دفــاع از ديدكاهها يمان بــدون برد/ختن به جــزئيات.

بعداً وقت كافى خو/هيم د/شت كه ممه آن حشرات را با ممنابود كنيم."
و دست آخر اين جملات كه حتى وقتى امروز هم آن را مى خوانم در شگفت
مى شوم:
اشُرايط موردنياز برای/يجاد يكى جنبش اجتماعى:/يدئولوزى، نظم ورهبرى./ين سه
مؤلفه الز/مى/ست/ما اساسىترين آنها رمبرى/ست.]
سومين بخش از توليدات من در زندان مربوط به شرايطى مى شد كه مجبور به
قطع ارتباط من با مير تاو طلاق او شد. همههچيز رادر يكى از آن نامهها نوشتهام: (امن مطلوبترين چيز را برای زندگى خصوصىام انتخاب كردم. من خود را جئسببتهه و بیدرنگـ در خدمت به او قرار دادم؛ اما او يعنى ميرتا از من گرفته شُد. من در اينجا از اين اتفاق رنج مىبرم. قلبم از يادآورى آن اتفاق به درد مى آيد. آيا مىدانيد قلب برای مردى حون من جه معنا دارد؟ هر وقت به ياد بعدازظهر V ا زوئيه l 904 F دولت براى ميرتا مقررى دوران طلاق معين كرده است. بله آن حرامزادههاى وابسته به باتيستا گيرنده راديويى را در اختيار من قرار د/ده بودند. آنها نه فقط /ز نظر نظامى مرا شكست دادند و حلدود ينجاه نفر از رفقاى مرا كثـتند كه زنم را هم در فهرست مقررى بگيرهاى ادارهاى قرار د/دند كه هرگز در آن كار نكرده بود. همان بهتر كه من در زندان بودم. اگر با همين تعهداتى كه در زندان دارم، يعنى د/شتن رهبرى يك جنبش انقلابى، آزاد بودم درد و رنج من بسيار بيشتر /ز اين بود. زندان بخشـى از آلام مرا تخفيف مىدهلد، زيرا من زندان را حون سمرى در برابر خود قرار د/ده/م. من زندان را در برابر حقيقتى قرار د/دد/م كه در ميان همه شعارهاى خود شنا ختانتهام. حقيقت در آغوش گرفتن ميرتا و گذاشتن سر او بر سينه و زير حانهام واستشمام مبرى خوش موى تازه شسسته/ش و شنيدن صداى دخترى كه در انتظار محبت بود، دخترى كه مىدانست در سا يه حما يت و توجه من از همه بلىماى /ين جهان غيرقابل كتترل مصون/است. همان بهتر كه در زندان و درميان ديوارهاى بلند آن باشم. اگر آزاد بودم و ميرتا، آن موجود ظريف و ترسيده در برابر من بود واگر دستم به او مىرسيد چهها كه نمىكردم. خداى منا حتماً در چنين شرايطى او رانمىكثـتـتم. بلكه خود را تسليم

Mrq نصلنه//هارانا، براى آخرينبار
او مىكردم، تسليم ميرتا دياز بالارت. آن شب روح من مرد. بلا! من در همان شب


 بيرق سياسى خود مرگ يكى فرزند را پذيرفتهاند. ما مى دانيم كه كارلوس مانوئل ده الـي
 را شنيد كه زندگى فرزندش را كوتاه كرد. اسپانيايیى ها از او خواسته بودند كه در ازاى

 نازى از او خواستند در ازاى آزادى يكى از از زُنرالهاى آلمانى
 بود.] استالين در پاسخ به آلمانها گفت كه حاضر به مبادله يك زُنرال با يك سروان
 انتخاب را نمى توان با حدس و گمان و تقريب به صحت بيان كرد. اگر قرار باشد زيان
 (ايك مرد فرزندان زنى را كه به او عشق مىورزد بيشتر دوست دارده). من با استعانت از اين كلام حس خود را تو جيه مى كنم. ميرتا در دست دشمن من من بود؛ امـا با از آن بيشتر مورد عفو من هم بود.
اين سومين بخش از فعاليتهاى ادبى من در زندان بود. برادر زنم رافائل با روحيه ماجراجويانهاى كه داشت به صف دوستان باتيستا درآمد و رياست سازمان باتيستا را بهدست آورد. وى سبس به عضويت پارلمان و رياست جناح اكثريت كنگره جمهورى رسيد. نامههاى من زمانى انتشار مى يافت كه من از اين موضوعات اطلاع
 باقى مانده است. نغران من نباشيد. قلب من از فولاد است. من تا پا يان عمر با حفظ شار شأن


در صفحات قبلى سادهترين نتيجه و تفسير را از اين مسئله ارائه دادم، سادهترين نتيجه و تفسير بخصوص براى كسى كه در ميانه دروغهاى خدانقلاب قرار گرفته است. اگر وضع مرا بهعنوان يك زندانى درك كنيد آنوقت مى توانيد بفهميد كه من چجقدر از سختى ها، زمختى ها و خفقانهايى كه طى سالها عليه تعداد زيادى انسان در زندانهاى خودمان صورت گرفته متأثر شدهام. از سوى ديگر اين تعقيبهاى بى رحمانه و شديد

MFI نصل نهم/هارانا،براي آخرينبار
و فقدان لحظهاى آرامش و صلح حتى در سلولهاى انفرادى شش هفت سال بعد و زمانى كه در نظر داشتم نظام زندانهاى خود را را سازمان بدهم نتايج مشتى بر براى من بـ به همراه داشت. من از نزديكى دريافتم كه زندان ساختمانى نيست كه كسى را براى مدت مشخصى در آن حبس كنيم، او را از بقيه جامعه جدا كنيم و دستكم در مدت حبس به او اجازه ندهيم زندگى گذشته خود رااز سر گيرد. خير. زندانهاى ما بايد يك نظام داشته باشد. يكى زنجيره از تنبيهات رابراى زندانى پيشبينى كنيم. حتى دامنه اين تنبيهات بايد
 او رابا شكست روبرو كند.
زندان براى درون نگرى و باطن بينى من مفيد بود. من از كلمه خودتحليلى
 را رد كردهام، چرا كه خودتحليلى در آن شرايط خطرناك است استـ اگر اگر قرار باشد انسان در نهايت با ديوار خشن زندان مواجه شود، تحليل نارسايىها و نقصها حه فايدهاى داردا


 در وزارتخانه دولتى داشت فكر كنم.
 ما آنحنان نيازمند پول نبوديم. پدرم تحت تأثير فشارهاى مادرم هميشه آماده ارسال آل

 بسيارى از كوبايى ها بود. ميرتا هر گز در مورد اين مسئله با من صحبت نكرد و حتى در ميان نگرانى من سكوت اختيار كرد. مىدانم كه همه اين كارهار ار ابهخاطر من انجام دادر او او همه اين كارها را بهخاطر يك كلمه ناقابل كرد، كلمهاى كه كفتنش و نوشتنش براى من دشوار است: (اعشق)". من لايق كلمه ("ترسو)" هستم و كلمهاى بهتر از اين نمى دانم. او به من اجازه داد كه اين صفت رادر جشم ديگران به نوعى تهذيبا اخلاق و شجاعت جلوه


مير تا باز هم ساكت ماند. او توان، شخصيت و ارادهاى داشت كه بتواند با كمكى آن طنين





 آن بعدها در رفتار و كردار من بعد از رسيدن به قدرت دير ديده شـد هـد تا تا آنجا كه به رافائليتو
 بيرون بيايم.
من هم يك اشتباه تاكتيكى كردم. آن روزى بود كه سرود צץ زوئيه را براى


 ارتباطات مضاعفى مىداشتتم. به همين دليل است كه اين قدر بر ارتباط با با كتته آگوئهرو اصرار داشتم تا به كمك رسانهها از سلول انفرادى بيرون بيايم. اين اتفاق مبارزه مرا براى بخشودگى به تأخير انداخت، زيرا من بايد زمانى راصرف موضوع تنهايى خور نود مى كردم.
در عين حال بايد قابليتهاى عاشقبيشگى خود را هم با زنى ديگر بازسازى

 ندارد. من بعدها در اين مورد جملهاى بيان كردم و آن اين بود كه هر عشقى تركيب شيميايى خاص خود را دارد و بنا براين به تعداد تر كيبهاى شيميايی، عشق وجود دارد.
 نامهاى براى او نوشتم: (ابرخى پجيز ها ابدى است و نمى تواند از بين برود. خاطرات من


MFF نصل نهم/هاوانا، براي آخرينبار

بار ديگر همين جملهها را به گونهاى ديگر نوشتم: (اروزى كه كتاب بينوايان اثر ويكتور هو گو را خواندم آرزو كردم اين خواندن ادامه پيدا كند.) "ترديد نيست كه من هواخوراه ويكتورهو گو بودم. البته، وقتى كسى به لطف وحشى گرى هاى زندانبانانش در حبس
 براى آدمهاى كشورهاى ديگر متأسفم. منظورم آدمهاى سرزمينهاى بسيار دور نيست. من كه با اين آدمها ارتباطى ندارم. من احساس مى كنم آدمهاى پايان قرن هجدهم و بخصوص اوايل قرن نوزدهم را مىشناسم زير آنها مانند اعضاى قديمىتر خانوادهاى آى هستند كه در زمان كودكىام مردهاند. متأسفم، خحرا كه فكر مىكنم آنها در فضاهای تاريكى و لباسهاى آلوده و زند گى كثيف و عارى از بهداشت زندگى مى زكردهاند. آنها از وجود خميردندان و آب لوله كشى بى اطلاع بودهاند. اينها تقصير ويكتور هو گو نيست. تقصير من است كه كتابهاى ويكتور هو گو را مى خوانم. بهعبارت ديگر اگر من كتاب بينوايان ويكتور هو گو رادر تماميت آن خوانده بودم در سلولى مانده بودم و همه دنيا رااز آن خود ديله بودم. اين همه قبرهاى باز مانده از قرون هجده و نوزده زائيله همين احساس است. آنها در زمستان و در ميان ملالت و خستگگى زاده شدند. ميراث با ارزش ادبى آنها در همين است: نوشتن براى زندانيان يكى يا دو قرن بعد و در بهترين شرايط براى زندانيان سياسى يا هر زندانى ديگرى كه به دليل نزاد، رنگ، زبان، اعتقاد، مذهب يا شيوه زندگىاش به حبس افتاده است، نه مردانى كه به دليل قتل، تجاوز، فريبكارى و جنايات ديگر در بند ماندهاند. فراموش نكنيم كه در آن روزها تلويزيونى هم در كار نبود. هر جا كه رسانههاى الكترونيك بيدا شده، فاتحه ويكتور هو گو هم خوانده شده
 اين زمينه به شما كمك مى كند كه با قدرت حافظهتان زندگى كنيل. دوست دختر درى داى قد يمى تان را به ياد مى آوريد يا به مؤلفههاى قديمى كه در ذهنتان يافت مى شود متوسل مى شويد. آخرين جفتك پرانى هايى [!] را كه قبل از زندانى شدن انجام دادهايد دوباره در ذهنتان مرور مى كنيل. در زندان با خودتان تعامل داريد و با قدرت ذهنى تان تا آنجا كه بتواند گذشته ها و خاطرات را به ياد آورد زندگى مى كنيد. در زندان كه نمى توانيد برويد و دنبال دختر يا زنى بغرديد. دنياى واقعى در آن سوى ميلهها و ديوارهاى غيرقابل عبور

قرار دارد. در اينجاست كه شوق اميد مىتراود. زندانى به حسب نيازش در خر خيال خود
 همان لحظه در بيرون زندان متعلق به مرد ديغرى باري باشد.
 افزايش يافته است. وقتى مرا از سلول انفرادى بيرون آور دردند و بـ به بند يك انـي انتقال دادند















 خود من بودم.
بالاخره روز 10 مه 1000 زندان را ترك كفتم. باتيستا فرمان عغو من [و رفقاى

[^33]MFD نصل نهم/ هارانا، براى آخرينبار
مرا] در روز ششم و بعد از انتخاباتى كه با اكثريت زياد دوباره او را بر اريكه قدرت نشاند امضا كرده بود. اين انتخابات به او اجازه داد كه هر جور مى خـواهد بر سرير قدرت باقى بماند. ظهر بود كه در زندان را باز كردند. اولين مصاحبه مطبوعاتى خود را در خانه چجوبى مونتانس ' بر گزار كرديم. اواخر همان شب سوار بر قايق شكستهای شديم تاخود


 عده زيادى آمده بودند. همانطور كه حدس مىزدم به محض آنكه به دنبال الچیينو

 بردم. منظورم دهاتى ها بودند. گفتن اين كلمات بستگى به نوع تلفظ و آهنگ اين صدا دارد تا جنبه بى احترامى و تحقير بيدا نكند. الجّينو جواب داد داد: (ابله مىدانم.) انگار متوجه

 آنها بازماند گان عمليات مونكادا بودند. همه از حومههاى هاوانا آمده بودند. (اگوش كن چجينو! ماشينت را آوردهاى؟ خوب برو ماشينت را آماده كن بعد بوق بزن. بـينم مى توانم اين ميهمانان را بخصوص كونته آگوئهرو را كه در راه رسيدن به اينجاست دست به سر كنم. اصلأ حوصله ديدنشان راندارم." الجينو رفت و ماشينش را آماده كرد. من به اته اتاق پذيرايى رفتم و كمى با ميهمانان صحبت كردم. صداى بوق ماشين الجينو كه بلند شد

 ترك گفتند. فرداى آزادى از زندان از سيرو رندودو گارسيا پَ موطنش آرتميسا برود و با خانوادهاش ملاقات كند. قبول كرد.

## 1. Montanes

2. Surgidero de Batabano
3. Le Printemps
4. Ciro rendodo Garcia

كفتم برود طبفه پائين و توى يِيادرو منتظر من باشد. بعد به دنبال تلفن عمومى






 منظورش اين بود كه مسلح است.


 شدهاى به آنجامى رفتم. كفتم:
ـ (ادختر ك! گوش كن!!)
 داشت و دقيقاً معنى مخالف داشت. منا منظورم را تكرار كردم





سيرو در كمال احتياط و با ملاحظه كامل جند قدم بـد به عقب رفت و و بعد نگاهى عميق به ماشينينهايى كه در خيابان بيست و سوم

 خوامم داشت. كى مى توانيم همديگر رابيبين؟؟"

MFY نصل نهم/هاوانا، براى آخرينبار

مى دانستم پاسخ فورى اش پجيست. مى توانستم احساس كنم كه پاى ما به باتانابو نرسيده آماده فرصتى بوده تا از گير شوهرش فرار كند. گفت: (ابيست دقيقه ديگر. مى دانى كجا؟؟) براى بيست دقيقه ديغر در آيارتمانى كه قبل از حمله به مونكادا داشتم قرار


 راندارند كه با ذكر آن نشانى و نام صاحبخانه ذرها وانى اعتبار به آنها بدهم.
از سيرو پر سيدم: (ماشين دارى؟؟)

جوابش مثبت بود. چوجو مونتانه ' همان بعدازظهر از طريق دوستانش در شر كت جنر ال موتورز r كوبا ماشينى تحويل گرفته بود. ماشينش يك پونتياك دست دوم اما قبر اق بود.
درست به ياد دارم وقتى سوار آن ماشين شدم و سيرو آن را به راه اندانخت در چجه

 بودم. من اين احساس را كه همه زندانيان در اولين روز آزادى دارند فراموش نمى كنمّ.
 تنها راه براى حفظ روحيه تهاجمى يك حيوان اين است كه مستقيماً در چشمش نـگا

نكنى.
درطول راهبانگاهكردن مستمر بها آينهعقب وآئينهبغل مر اقب بودم كه آياكسى مارا تعقيب مى كند يانه. سيرواطمينانداد كهسلاح مطمئنى دراختيارداريم.دو كلت كاليبر
 والدس rباستفادهازرابطانش درآرتميسافكرهمه چيز راكردهبود.راميروو سيراقبل ازمن

[^34][از زندان آزاد شده] به شهر آمده و زندگى را از سر گرفته بودند. آنها از كرده خود [در حمله به مونكادا]|حساس غرور مى كردند و اين احساس مراخشنود مى ساخت. آنهادر

 هر هجه زودتر آن رادر قاموس مار كسيسم تعريف و تبيين مى كردم. يكى گام بزر گیبه جلو برداشته شده بود.

شانزده مه 1900. ساعت هفت شب. ما تازه مورد عفو قرار گرفته بوديم. راهى مخفيگاه امن خود بودم. دريافته بودم كه ما مشتتى مردان جوانيم كه حق دار داريم مغرور و و زياده خواه باشيم. سيرو دهقان زادهاى از اهالى روستاهاى آرتميسا بود كه قبل از حبس بهعنوان كارمند دون پايه در يک فروشگاه مشغول به كار شده و روز گار مى گذراند. حالا كه دوران حبسش تمام شده بود در دومين شب آزادىاش بار با رو حيها مشغول رانندگى بود. او با مراقبت كامل از خيابانها مردى را همراهى مى كرد كه تازه از زندان آزاد شده و مىرفت تا با محبوبش ديدار كند.
پر سيدم: (اساعت دارى؟؟)

سيرو پونتياك رادر كنار خيابان متوقف كرد. داخل ماثين نيمه تاريك بود. سيرو
مج دستش را بالا آورد تاصفحه ساعت ارزانى را كه بر مجّ دستش بسته بود ببيند. ـ (امر اقب باش كسى ما را تعقيب نكند.) ـ ( (مر اقب هستم فيل. هيجِ كس نيست.) ـ ( (اخوبه. منتظر من مىمانى يا مىروى؟) - ((مى مانم فيدل. اين جورى بهتر است.)" —"آره بهتر است.
بعد انگشتم را روى صفحه ساعت گذاشتم و باصداى بلند به محاسبه پپرداختم: - (احالا ساعت هفت و ده دقيقه است. اگر تا ساعت يازده نيامدم دوبار در بزن.
 خطرى ييش آمد سه بار بوق بزن. يا ينكه بيا بالا مرا خبر كن. باشه؟" - (باشه فيدل. نگران نباش.)

MFQ نصل نهم/هارانا، براي آخرينبار

دستم را به زير صندلى بردم و تپانحچه را بيرون آوردم. از سنگینى اش فهميدم پر است. با اين وجود خشاب را بيرون آوردم و با انگشت سبابه داخل خشاب رئ راب را لمس كردم. بعد تِانجه را زیر بيراهن و در ناحيه كمر زير كمربندم جاسازى كردم. پياده شدم.

لباسم را مرتب كردم.



همه حرفهايى را كه بايد به ناتى مى گفتم از قبل در ذهنم آماده كرده بودم. ناگفته
نگذارم كه در دوران زندان با دادن رشوه به زندانبانان گاه با زنان هرزهایى كه در خيابانها دستگير كرده و به زندان آورده بودند، ارتباط داشتم.

استالين: براى به ثمر رساندن يك/نقلاب به يك/قليت/نقلابى درمقام رهبرى نياز است؛ /ما با استعلادترين، باهوشترين، متعهدترين و نيرومندترين اقليتها اگر متكى به حما يت توددهاى ميليونى، هرجند بهصورت غيرفعال نباشند، هيجّ كارى از ييش نخو/هند برد.

ح. ج. ولس ': گفتيد هرجند غير فعال؟ منظورتان حمايت ناخود آكاه است

استالين: شايد حمايت ناخود آگاه و غريزى هم مؤثر باشد، /ما منظورم حما يت تودههاى ميليونى است. بدون حما يت تودههاى ميليونى بهترين اقليت هم كارى /ز بيش نخو/هد برد.


در آن تابستان بايل هر پحه زودتر مى جنبيدیی. لاز

1. Herbert George Wells (21 September 1866-13 August 1946)
 بهملت حدود سه ساعت روى نوار ضبط شدهاست. متن اين مصاحبه بهصورت كتاب به حاپ رساب رسيدهاست.

YO1 نصلدهم/جنكلهادرحركت
سياسى آن روز كوبا تغييراتى ايجاد مىكرديم. زيرا باتيستا سرگرم آرام كردن فضا
 پول بخوبى انجام مىشد. امكان وجود يا عدم وجود يكى انقلاب بستگى به ميزان موفقيت او داشت. مجموعه صنعت شكر كوبا در حال رونق بود. بهطور كلى همه كشور در حال برداشت يكى از بهترين محصولات نيشكر تاريخ كوبا بود. جهانگردى و توريسم هم براى برنامههاى ما خطر آفرين شده بود. مردم آمريكا در حال سفرهاى گسترده به كوبا بودند. باتيستا در ميامى خانهاى داشت و در همان خانه با آمريكائيان زد و بندى كرده بود كه رفت و آمد آمريكائيان را به كوبا رونق بخشيله بود. همين جا بعويم كه باتيستا بعد از ترك رياست جمهورى در سال ال تبعيد اختيارى خود را را در همان خانه آغاز كرد. آمريكائيان براى قمار به كوبا مىآمدند. دلال و سخنگوى اين


 و امنيتى سانتوز [بعد از بيروزى انقلاب] إز سوى مقامات امنيت ملى در اختيار من قرار
 كه ما هر گز چششممان را از او برنداشتيم. ما رابطه او را با قتل جان كندى رئيسجمهور



 قمارخانهها فقط در مناطق و محلات اعياننشين احداث مى شد و قرار بود توريستهاى

 تبليغ اين قمارخانه ها در سطح شهر نصب شد كه در در ساعات شب همه پیيز را تحت تأثير

خود قرار مىداد. حتى كسب و كار عادى هم تحتاتثير وجود داين اين قمارخانهمها قرار










 يافت نمى شد. فتط استانهاى شرقى در معرض طـر طونا











 كند. اعداد صحيح و نام اجناس مشخصى رامى خواست. ميخ. جوب. سيم. جیند تا

YOH نصل دهم/جنكلهادرحركت
ميخ مى خواهيد؟ حقدر چحوب مى خواهيد؟ از آن مكالمه اصلاُ خوشم نيامد. اين اولين بارى بود كه ما مستقيماً با هم صحبت مى كرديم. اين يكى از دو مو مكالمه مستقيمى بود كه از كرملين به قاره آمريكا شده بود. البته مكالمه ديگر ميان كرملين و كان


 دريافت شده بسيار تغيير يافته و نامفهوم بود. بعد اين صدا را را به ماهواره نظامى ارد ارسال


 شمرده صورت مى گرفت. در چنين صورتى فرصت مى يابيد بيشتر فكر كنيد. شايد هم مجبور مىشويد فكر كنيد. توقف ديگرى كه در مسير مكالمات رخ مى داد به دليل زمانى بود كه بايد صرف ترجمه مىشد.


 اسكادران ميگ هم مى فرستاد. در اتاقك امن طبقه حهارم كميته مر كزى بودم. اين اتاقك در در برابر نفوذ و خرو
 حضور داشت. آن اتاقكى با همان مبلمان و امكانات هنوز وجود داردي اما اما ديگر قابل استفاده نيست. تاريك و ساكت و شايد براى هميشه غير قابل استفاده مانده است. ديغر

 جهانى مشغول به كار شد. در اين اتاقكى نرمترين فرشى كه تا تا به حال به ياد دارم افـ افتاده

## 1. Lourdes

2. Jesus Rensoli

بود. به رنگ كرم بود. آنقدر نرم بود كه بهنظر من ضخامت آن فرش را 101 سانتيمتر نشان مىداد. بهنظر مىرسيد كه پوتين من در آن فرش فرو مىرود. دو صندلى پجرمى قرمز رنگگ هم در آن اتاقك قرار داشت. رنسولى روى يكى از آنها مىنشست و من من هـم روى يكى ديگ, ما تنها افرادى بوديم كهاجازه ورود به آن اتاقكى راداشتيم. يكى ميز كو جكى با روكش نيكل هـم وجود داشت. دو تلفن و يکى ضبط صوت روى آن ميز بود. يكى از آن دو تلفن به رنسولى و ديگرى به من تعلق داشت. ما تنها افرادى بوديم كه اجازه داشتيم

بآآن تلفنهاصحبت كنيم.
من نمى فهميدم اين كلمه (ا(اوتاخنيتيه')" كه گورباچف مرتب تكرار مى كند چجه معنا دارد. وقتى معناى آن را از رنسولى پر يسيدم در دادن پاستخ درنگ كرد. به نظرم دنبال مؤدبانهترين و بهترين معادل مى گشت تا من عصبانى نشوم. بالاخره معادل دلخواهش

را يافت.

- فرمانده! اين يك اصطلاح مربوط به جواهرسازى و گوهرشناسى است.

معنايش اين است كه ((دقيقاً بغو)،.

در ارتباط با آن بحث كه شرايط انقلاب در كوبا فراهم نبود و ما بايل منتظر بهوجود آمدن آن شر ايط مى شديمّ ضرورت داشت كـ كه ما شرايطى را فراهم كنيم كه اهدافمان را به پيش ببريم. ما فرايند آغاز و پايان انقلاب را مى دانستيم. آنچهه وجود نداشت و نمى دانستيم چگونه طراحى كنيم فرايند ميانى [تكوين و تکامل] انقلاب بود. قطعأ بايد بهعنوان يكى تاكتيك با ميانبر از فرايند ميانى عبور مى كردم. در مار كسيسم هم كه ميانبر زدن مردود دانسته نشده بود. تا به حال هيج كس از لحاظ علمى ثابت نكر تـرده كه ميانبر مستقيمترين راه است. پس ميانبر هم مىتوانست مورد قبول باشد. از سوى ديگر دريافته بودم كه من ديگر آن مرد روى پلههاى جلوى دانشگاه هاوانا كه حمله به مونكادا به ذهنش خطور كرد و ماجراهاى بعدى برايش اتفاق افتاد نيستم. من در حال حاضر يك شكست را در كوله بارم داشتم. شكست من معنا و مفهومى منفى نداشت. (هر گز اجازه ندهيد احساس شكست شما را فرا گيرد. مىتوان 1. Utachnitye

همه نااميدىها و تحقيرها را به گامى در يكى مسير طولانى تبديل كرد.) در حقيقت در آن زمان كه مشغول طراحى حمله به مونكادا بودم از دست زدير زي عمومى موازى با حمله به مونكادا هم ياد كرده بودم. حالا بايد اين طرح را به موقع

 دفاعيه من - ("تاريخ مرا تبرئه خواهد كرد") ـ هيج ارزش ديغرى نداشت. فكر دعوت عمومى از مردم شهرنشين براى دست زدن به يك اعتصاب عمومى همچچون ستارهاى درخشان در آسمان فكر و ذكر من درخشيدن آغاز كرد.
سالها بعـد از اين دغدغه فكرى يكى از جـر جملات معنا دارم را بيــان كردم. ("هر گز به ذهن ما خطور نكرد كه در كشورى دست به انقلاب زدهايم كه اربابان بزر گى
 به سختى خبر دانتيم كه وجود زمينداران و اربابان بزر گ تا چهه حد براى مقاصد ما با ارزشاند. ما بايد در متن وضعيت موجود فعاليت مى كرديم. وضعيت مو جود ما هم بِر از بدبختى ها و بى عدالتى هاى اجتماعى بود كه مىتوانست نقشه كوبا را تحت تأثير قرار دهد. اگر روزى نويسندهاى بگويد كه ادبيات تحت تأثير وضعيت بد اجتماعى قرار
 سخنى است كه استالين هم قبل از انقلاب اكتبر [روسيه] گفته بود. استالين روزى هم كه خود را در عالى ترين مقام اجرايى در اتحاد جماهير شوروى يافت بیى دغدغه هم انمين نگاه را بهعنوان زيربناى سياست خارجى خود بر گزيد. متوجه سخن من شديد؟ من از تناقضات شديد سخن مى گويم. تناقضهايى كه در كوبا وجود داشت، اما ما آنها را بزر گتر از آنجه بود كرديم.
لذا به فكر افتادم كه حِنين شُرايطى [از تضادهاى شُديد
 ما قرار گرفت. بهعبارت ديگر جستجوى ما براى يافتن تئورى انقلاب درست مثل اين
 را پيدا كردم. نظريه من مبتنى بر نظريههاى مخالف يا به عبارتى ضدنظريهها بود. در

آن زمان هيجِ فرضيه ذهنى آمادهاى نداشتّم. نظريه ما منوط به حركت و تكميل كردن تدريجى نظريه بود. اگر لنين به سخنان من گوش فرا میى امداد حتماً شاخ در مى آورده من نيروى سرنوشت را باور و خود را تسليم سرنوشت كرده بودم. اين سرنوشت بود كه بايد فرضيههاى ما را از درون اعمال و كردار ما مىنوشت. من عنوان (انيروى
 و نويسنده كوبايى آلخو كارينتير ' سروده بود. من نه آن ترانه را شنيده بودم و نه قصهاى


يك شب در سال l9ء4اين موضوع را از زبان خود آلخو شنيدم. در كاخ انقلاب در يك ميهمانى شركت كرده بوديم. آلخو را به كنارى كشيدم تا تا نوشتن كتاب (انفجار
 را به رائول هم توصيه كردم. بعدها رائول هم خواندن آن را با به رفقاى ديگرى توصيه كرد كه تازه از زندانى در كاباناَ آزاد شده بودند. كابانا قلعها
 بودند كه بايد ادب مى شدند و مدتى رادر زندان كذر درانده بودند. درست به ياد دارم كه دو تاى آنها در سلول خود در زندان درخواست نسختىای از اين كتاب را را كرده بودند. رائول هم كتابها را براى آنها فرستاده بود. يكى از كتابها را به سروان آرماندو تورس

 هم در اختيارشان قرار داده مى شد؛ اما تختخواب نداشُتند. غذاى خوبى در اختيارشان قرار داده مى شد و ظروفشان چجينى بود. از ليوان بلور و قاشق و چخنگال فلزى هم استفاده

از آرماندو تورس خوشم مى آمد. او را (افرنحیى)" مىناميديم. او به اين دليل

## 1. Alejo Carpentier

2. Cabana
3. Armando Torres
4. Frenchy

زندانى شده بود كه از كوبا به پاريس و سپس به الجزاير رفته بود تا در يک كشور
 همه اين كار را هم به ميل و تصميم خود انجام داده بود. او فرزند يكى از بورزوراهاى كوبايى بود. در بهترين مدارس تحصيل كرده بود و بعد از اتمام تحصيلات يى


 در دانشگاه سوربن فلسفه خوانده بود و به همين علت او را فرنجی مى خوانديم. در باز گشّت به كوبا در يكى از واحدهاى شورشى تحت فرماندهى رائول قرار گرفته
 انقلاب ييروز شد او به يكى از برجستهترين فرماندهان در جنگى عليه باتيستا در شرق كوبا تبديل شده بود. اولين نشانههاى بحران در شخصيت او زمانى مشاهلده شد كه

 افراد قرار داده بود بجز چتر نجات. اين كار او 9 جسد روى دست ما گذاشت. او را

 سرگرم يار گيرى بدوىهاى نزديك مرز مراكش است آنـ آنها مى برسيدند كه او او را ادرجا
 ما در جمهورى برادرمان الجزاير دستور دادم كه او را با اولين پرواز به كوبا بفرستند
 تا مج پايش را بيوشاند." نفر دوم مقامى پائينتر داشت. هرگز از او خوشم نمىآمل. نامش كارلوس

جيسوس منندز بود. ستوان خلبان هوآيماهاى جنگى بود. از اولين گروه افسرانى



 بيروزى انقلاب تشكر نكرد. افراد (اپֶهوارار) قاتل را دستگير كردند. قاتل به دستور

 كرديم. او هر گز اعتراف نكرد كه عضو رسمى نيروهاى مسلح انقلابى است و ورائول او را بهعنوان كسى مورد حمايت قرار داد كه در صورت حمله آمريكائيان به كوبا هوإيماهاى يانكى ها را سرنگون خواهد كرد. او قبل از آنكه كارى صورت دهد به
 كه وظيفه بازیرورى زندانيان را داشتند پناه داده بود. وقتى رائول به من خبر داد كه يكى از فرزندان شهداى ما به يک جنايتكار پناه داده گفتم: (افكر مى كند كى هست؟ ...يههايش را بكشيدا). مسئله اين بود كه او عاشق خواهر آر آن زندانى فرارى شده بود. زندانى فرارى هم يك جنايتكار با سابقه بود و پروندهاى به قطر سى سانتيمتر زير بغلش بود؛ لذا لازم بود اين خلبان مدتى را براى بازيرورى و درعين حال تنبيه در
 داده بوديم زندانبانان به تفنگیهاى اسپرينگفيلد اول و بهعنوان ميراث رزّيم سابق در انبارهاى ما مانده بود مسلح شوند. زندانبانان با
 زندانيان بودند. بسيارى از زندانيان تأثير اين تنبيهها را بهصورت جرا بدنشان حمل مى كردند.

[^35]2. Springfield
3. Krag-Jorgenen

اين زندانى توانسته بود فرار كند و زخمهاى روى بدنش را بهعنوان آثار حبس
 بود او را پپناه بدهد. البته اين خلاف برایى مدت زيادى بنا بنهان نماند. دستگاه امنيتى بسيار





 انقلاب فرانسه را براى او تشريح كند. درست مثل اينكه يك انقلابى مقالهاى در مورد بازسازى تجربه يک انقلاب را براى ديگر إنقلابيون بفر ستد. يا بهتر بغويم به آنها بغويد: اگر مشكلى داريد، تقصير من نيست؛ اين مشكلات در همه انقلابهاى مدرن ديگر هم



 كه موقع كتك زدن يك زندانى كمى از انقلاب فاصله مى گيرد. رائول مى گفت: (اينكه

 جنگگ بِياده نظام كشته مىشود، فرق است.) من نظر او او را قبول نداثشتم. (ارائول! مسئله اين است كه اين مادر ...ده آدم ضعيفى است. او نيمه انقلابى است. مى خواهو اهد براى ما شرط تعيين كند. ...يههايش را بكشيد.") آلخو از اين خوشحال بود كه دو كلمه از ترانهاش توجه مرا جلب كرده است. در نظر داشت كه در انتخاب عنوانى براى قصه بعدى اش هو هم از اين كلمات استفاده كندا
 من (انيروى سرنوشت) اهميت داشت. اسم ديگر بر من تأثيرى نگذاشت. با اين وجود

واكنشى نشان ندادم. گيلاس كوحك كنياكم را در دست پجمب گرفته بودم كه خبر از




 سرنوشتت) نامى مناسباست.





 از اين تجربه استفاده شايان كرديم. ما با با همين روش تور تواني









1. Antonio Nico Lopez
2. Juan Manuel Marquez
3. Jorge Agostini
4. La Calle
5. Luis Orlando Rodriguez

Mg| نصل دهم/جنكلهادرحركت

مخفى و زيرزمينى كه داشتيم هيئتمديره ملى جنبش צץ زوئيهمان را تعيين كرديم. در اين هيئتمديره يازده نفر حضور داشتند كه عبارت بودند از فيدل كاسترو، پدرو




 مهاجم ما رفتهرفته در خارج از كوبا اجتمماع كردند.
 در فرود گاه رانجو بويروس ${ }^{9}$ هاوانا بيانيهایى صادر كرديه رضايت خود رااز طراحى برنامههاى جديد جريد بنهان كردم





 (اصبر كوبايىها اندازه دارد) يا (ااز سفر بازنخواهد گشت كند.

[^36]
## پيشكويى جنگلهـا

بخشش زيادى از وقت من صرف آموزش كسانى شد كه قرار بود يك اديسه












 بيشتر را خواهد گرفت. نظريه مشُت سريع. اين همان انديشهالى بود كه ذهن من من را را
 مونكادا باشدل، اما با تفاوتهاى بسيار مهم





 جيزهايى را نوشتهاند كه قابل نسبت دادن به هيتلر بوده است است در مورد من و و تاريخ


HGY نصل دهم/جنكلهادرحركت
انديشههايم را براى خودم نگاه دارم. من نتيجه انديشه و تفكر خود را نمايش مىدهم


 نبود تا كامل شدن حلقه محاصره كسى بداند اين ارتش است كه در حال حركت است است.
 مكز يك از هاوانا وارد مريدا


 شدم. در تمام مدت سفر كت و شلوار خاكسترى قديمىام را بر تن داشتم و حـمدانى را را حاوى كتاب، يك بيراهن و به گمانم دو يا سه جفت جور مـي

[^37]2. Macbeth
3. Dunsinane
4. Merida
5. Yucatan
6. Calixto Garcia
7. Veracruz

## فصل يازدهم

## جكونه فولاد آب دادهمى شود

"(احه) گوارا. مردى كه در ابتدا مورد پسند من نبود؛ اما وقتى دلايلى بيشتر از حد

 واقعى اين الهه فقيـر كه به (اپحـهـ) معـروف شُد و نــام واقعىاش ارنستـو (پچـهـه) گوارا ده لا سرنا' بود با شخصيتى كه بعد از انقلاب كوبا از او ساخته شد قابل مقايسه نيست. مىدانم كه قبول اين مطلب براى شما سخت است كه اس با بدانيد اين همه سال به آس آستان مردى سجده كردهايد كه يادش فقط به دلايل تبليغاتى زنده است. شرح حال نويسان هم معتقدند كه اعتقادات انقلابى ("حهه) ريشه در سفرهای او او به دو شبه قاره آمريكاى لاتين دارد. مى گويند زمانى كه سر گرم سفر از آرزانتين به گواتما بوده است متوجه فقر و بينوايى مردم و چحاول امپيرياليسم آمريكاى شمالى و استثمارى
 اولين آنها سفرى بوده كه او در حدود بيست سالگى انجا انجام داده است. با با هر سر سفرى كه
 را سازمان داده و همحون يكى كارگاه آموزشى او را يرورده و در صف انقلابيون قرار داده است. بعد از ساعتها گفتگو و مذاكره با (لحهه) بخخوبى به اين نتيجه رسيدم كه آنجه اور او در






















 بيجاره با تلكه كردن بوميان فقط مىتوانست خودش ان را سر با بانگاه دارد. حالا تصور

[^38]


 مردان در تاريخ ما مى شود.
نيكو در گواتمالا بود كه (پچهه) را در جريان تصميمات ما قرار داد. (پچهه) در

 شباهت دارد. حتى يك كلمه از حر فهاى نيكو رابي




 قصه مونكادا را الصلاً باور نداشت. من هم دوست نداشتم با او ملاقاتى داشته باشم. دليل آن هم درونى و در عمق ذهن من قرار داشت. اين موضوع را را با رائول در ميان گذاثنتم.




 كوبا بكنيم؟" در آن مر حله هم نيكو و هم "حهه") سواد سياسى اندكى داشتند. بهجرئت





انقلابى را مطالعه كرده بود اما هدف از مطالعاتش بيشتر جنبه شخصى داشت [تا جنبه عمومى، سازمانى و انقلابى]. بعضى جملات مهات مهم را حفظ كرده بود و براى تحت تأثير گذاشتن دوستانش بيان مىكرد. در همين ايام بود كه آمريكائيان خاكوبو آريو آربنز
 و با رأى مردم به قدرت رسيده بود از قدرت كنار كذاشته شد. او بـه

 دوره گرد مجسمههاى سياه رنگا مسيح تبديل به يك قهرمان شد. در برابر چششمان (احهه) ") يك ضدانقلاب ظاهر شد. بارها اين مطلب را مى گفت. بهنظر او اشتباه آربنز اين بود كه حتى يكى نفر از طرفدارانش را مسلح نكرده بود. او هميشه مى ناليد كه آربنز نتوانسته بود مردم را به نفع خود بسيج كند.



 كرديم قصه را اين گونه تعريف كرد. من در توضيحاتش متو جهه شدم كه او در اين زونه ومان به گروههاى انقلابى ديگر علاقهمند شده است. يك سال گذشت تا اينكه نيكو و (احهه) در بيمارستانى در مكزيكى دوباره با هم

ملاقات كردند.
نيكو پرسيده بود: (ا(اينجا چحه مى كنى چحها!)

كار مى كنم."

او ديگر خود را گواتمالايى نمى دانست. سعى مى كرد خود را مكزيكى بداند.
(امن در اينجا يز شكم.")

با اين سرعت مدرك دكترىاش را از كجا گرفته بود؟ نيكو به (پحه)" گفته بود:
(اما هنوز مشغول تدارك انقلابيم. مى خواهيم به كوبا باز گرديم. در خانه ماريا آنتونيا' دور هم جمع مىشويم. به ديلن ما بيا.") (پهه) از همين جا بود كه رائول را يـيدا كرده بود.


 دوم زووئيه 1900 بود. (احهه) سالها بعد در يادداشتهايش نوشته است كه در اين ملاقات



 حرفهاى مرا شنيده و همه را مطابق با افكار و انديشههاى خود پنداشتها است.
 مىزنند مى گويند در وضعيت خوبى نگاهدارى شده است. سفارت كوبا در مكزيك مسئول نگهدارى اين خانه است.
 داشتند. يكى از خاطرات عشقى كوتاه من هم در همان خانه اتفاق افتاد. معمولاً به



 او هم از من خوشش آمده است. هيلدا ديگر در ميان ما نيست و مرده است. تعريف
 به حرفهاى ما گوش مىداد با همان لحن دو يهلو و طنز آميز خود گفت: اادر گواتمالا

1. Maria Antonia
2. Hilda Gadea
3. Lucia Velasquez

همه به دنبال من مى گشُتند و هيلدا به دليل فاش نكر دن مختيخاه من در زندان بران بود. من


















 درخواست كمكى مالى بكنم. روز



 از كرانما او را دستگير و اعدام كردند من او را معاون خود اعياريلام كرده بودم. بيحاره

نمىدانست و خود من هم باور نداشتم كه او جزو اولين شهداى آرمان انقلاب كوبا خواهد بود. مرد مؤثرى بود. تنها كسى بود كه مى توانست مرا در برابر جاه طلبى هاى





 اما همه اينها فكرهاى دست دوم بود. حقيقت آن بود كه در سفر من به ايالات متحده
 او بسيار مثبت بود. فكر نمى كنم هيج چحيز مخربتر از اين باشد كه يكى مرد چحاق در

 بر تن داشتم. ريشم بلند بود و با حرارت و غضبناك سخن مى گفتم. لحن من لحنى بود كه بايد در يك انقلاب به كار برد؛ اما در سفر مقدسمان به ايالات متحده آمريكا كت و
 فضايی بايد از وجود خوان مانوئل استفاده مى كردم.

 آورده بود. از ميرتا خواسته بودم ترتيب اين ديدار را بدهد. برای اولي اولين بار وسوسه شدم كه فيدليتو را پيش خودم نگاه دارم. غصه زيادى را تحمل كرده بودم و و از اين راه راه




YVI نصل يازدهم/جكونه نولادآبدادهميشود
طلاق همسرش از احساسات يدرانه سخن نمى گويد. تجربه او مثل تجربه من بود. و

 كه فرزند احساس كند پدرش او را دوست دارد اما نه بهخاطر خودش بلـ بلكه بهخاطر عشقى كه چدرش نسبت به مادرش دارد. در حالى كه چنين فرزندى به مهر و مراقبت






 خود را از زير ميز به سوى لنين دراز كرده بود جه اتفاقى مىافتاد.
 او به هاوانا باز گشت. به تامٍاَ و كى وست مبارزات خود عليهاسپانيايى ها به همين سفر دست زده بود. در مجموع توانستم ده هز هار ار




 او بسيار سر حال و آماده بود تا در صف همراهـان آتى من قرار گيرد. بعد از شام قهوه و شيرينى خورديم. دلم هوس يك سيگار بر گ كرد.

[^39]2. Tampa
3. Key West

در تابستان 1900 دور از ميرتادر مكزيك مشُغول تدارك سفر به كوبا بودم. هدف من براندازى ديكتاتور باتيستا بود كه از سال lqهr تا آن روز در قدرت باقى مانده بود. خبر رسيد كه ميرتا در حال ازدواج با اميليو نونز بلانكو ' است. اميليو پسر نماينده وقت كوبا در سازمان ملبل متحد بود. وقتى خبردار شدم كه ميرتا با يك محافظهكار ازدواج مى كند و يسرم فيدليتو در خانه همسر سابقم زير دست اميليو بز ر گ خواهد شد شد نقشهاى







 كرد. در ميان ديوارهاى بلند ويلاى گوتيرز استخر بزرگى هـ هم وجود داشي ديدارش مىرفتم بوق ماشينم را به صدا در مى آوردم
پنج هفته گذشت. ميرتا خبرى از فيدليتو دريافت نكرد و فيدليتو هم به فيامى بازنگشت. ميرتا با ليديا تماس گرفت. ليديا در كمال تأسف ماجرا را برا براى او تعريف كرد. او اضافه كرد كه فيدليتو در خانواده مزدوران بزر گ نخواهد شد. (ميرتا در روز ^^دسامبر همين سال با كمكى پليس و نيروهاى امنيتى مكزيكى چسرش را يافت و يس از انتقال به سفارت كوبا در مكزيك به كوبا انتقال داد. ) لازم نيست اين همه در مورد دوران ماندن من در مكزيكى و دو سال جنگى در سيرا ماسترا بنويسم. در اين موارد بسيار نوشته شده است. من هم قرار است در اين كتاب شرح حال خودم رابنويسم نه تاريخ انقلاب كوبا را. علت فراوانى مطلب در مورد

[^40]اين دوره اين است كه نويسند گان آنها خيلى زود كوبا را ترك كردند و از دور ماج اجراها



 در صفحات قبلى بخشى از رويدادها را آنگونه كه خودم شاهد اند حقيقى آن بودهام شرح

 مى كوشند به نفع خود مورد بهره بردارى قرار دهند ذكر نكنم.

بين اوت و اكتبر ا908 فرانك پائيس پ پنج بار از هاوانا بازديد و با رهبران جنبش


 استقبال در قالب خرابكارى و مختل كردن شبكه برق رسانى و خدمات تلفنى صورت خواهد گرفت. من در روز YY نوامبر در مكزيكى به عواملم دستور دادم به گروههاى مختلفى كه
 شوند. قرار شد دو روز بعد همه در كرانه رودخانه تو كسپپانَ
وراكروزr|جتماع كنيم.

روز
هاوانا مخابره شد. گيرنده اصلى اين تلگُرام آلدو سانتاماريا كوادر ادرادو بود دو از از او خوا شده بود كه اتاقى در هتل آماده كند. اين مقدمهاى بود اين تا ورود اعضاى جنبش

## 1. Frank Pais

2. Tuxpan
3. Veracruz
4. Royal Palm

در مسير مكزيكوسيتى تا رودخانه تو كسپان در كنار پاسگاه پِليسى توقف كرديم و پرسيدم آيا مايل اند انقلاب كوبا آغاز شود.
در همين مر حله بود كه يكى از خائنان را كشتيم. اين نكته را تا با به حالـ هال برانى





 بودند از كانديدو گونزالز '، هكتور آلداما آكوستا
 را كشت. اين دقيقاً داستانى بود كه براى نوربرتو فوئنتس تعريف كرئ كرده بود: (امن او را
 سند يا شهادتى در اين مورد وجود ندارد و شما هم انتظار نداريد من زنگى بزنم از آلداما بخواهم فهرست همه آدمهايى را كه ما در مكزيى كشتها

 سه نفر جاسوسان باتيستا در درون تشكيلات ما بودند: جيسوس بلو ملگارخو ‘، آرتورو


1. Caamano Deno
2. Norberto Fuentes
3. Candido Gonzalez
4. Hector Aldama Acosta
5. Agustin Aldama
6. Gustavo Arcos
7. Jesus Bello Melgarejo
8. Arturo Avalos Marcos
9. Cirilo Guerra

نام او را به ياد ندارم. به اين علت اين گونه فرض مى كنم كه ما در اردو گاه آموزشىمان
 تحتنظر داشت در هاوانا اعلام كرد كه آرتورو و سيريلو در دشت شيرها دفن شدهاند. از آنجا كه اين موضوع بررسى نشده است من نمىتوانم آن را تأئيد يا تكذيب كنم زيرا در موقع دفن آنها حضور نداشُتم. من سعى مى كردم در اين گونه مراسم حضور نداشت انته باشم نه براى اينكه مىترسيدم يا اكراه داشتمه، بلكه به اين دليل ساده كه
 است بگويند اين كار را بهخاطر خودم انجام دادهام؛ اما من اين كار را بهخاطر همه انجام


 پشت سرش شليك كرده بودند كشته و در جنوب تو كسپان در كنار ساحل دفنش كرده بودند. اگر آنجا برويد و اگر آن رودخانه جنازه او را از بين نبرده باشد مى توانيد بقايايش را بيدا كنيد.







 چراغ راهنماى بندر تنها راهنماى ما هم بود.

## 1. Orlando Piedra

2. Granma
3. Santiago de las Penas

ما XY نقر بوديم. راه كوبا را در بيش داشتيم. (پجه) در كنار من بود. ساكت بود.



 داشت؛ اما







 با دقت آنها را ميان همر اهان تقسيم كردم.
 انتهاى شناور بشدت در حال بالا رفتن و پائين آمدن بود. فائوستينو چرز پرسيد: (اما فقط يكى موتور داريـ؟نه؟؟
بله ما يك موتور داشتيم اما بشدت هيجا بوديم. سكوتى كامل. يك لحظه نفسم را در سينه حبس كردم. احساس مى مكردم حتى نفس كشيدن من هم مى تواند كل مأموريت را با شكست رون روبرو كند. وارد خليج
 ما بیمورد است. شروع كرديم به خواندن سرود ملى كوبا. همه با هم و و در كمال هماهنگى.
باد بشدت مىوزيد. شلاق امواج در كمال خشونت به بدنه قايق مى تعدادى از ملاحان و افراد حالشان بد شد. رفتهرفته اوضاع بهتر شد. در روز هـا

و بنجم وضع قابل تحملتر شد.


 پر از آب شده بود.
راهمان را گم كرديم. طوفان و جريانات آب گرانما را را الز مسير خود خارج كرد




 زمينه را براى شورشى طولانى تر در سانتياكو ور فراهم كر كرد كه وقتى خبر آن بـن به ما رسيد خوشحال شديم. همانطور كه با فرانى پائيس توافق كرده بوديم روز •r بوامبر شورش










## 1. Niquero

2. Jesus Suarez Gayol
3. Otto Diaz








 و تعدادى ديناميت فراهم. كنند. تعدادى از اين ديناميتها را را جيسوس سوارين


 شخص باتيستا سه بار در سه مناسبت در مر اسم رسمى و در بيانيه هاى رسمى منتشر هو در ماه دسامبر به آن اشاره كرده بودند.
در هر حال اين عمليات و شورش سانتياگو در حالى در جريان بود كه من و همراهانم از صحنه اين رويدادها فاصله زيا پليس و ارتش مهار شده بود. با اين وجود تعدادى كشته و زخمى بر جاى گذاشته بود
 دست به شورش زده بودند. ما هنوز بايد با نيروهاى باتيستا كه منتظر ورود ما بودند
4. Enrique Hart Davalos
5. Hector Ravelo
6. Federico Bell Lloch
7. Paco Chavarry
8. Miguel Fernandez Roa
9. Eduardo Sorribes
10. Matanzas
11. Roberto Yepe

YV9 نصل يازدهم/جكونه نولاد آبدادهمىشدد
دست و پنجه نرمّ مى كرديم. من در اشتباه نبودم. كسى ما رالو داده بود. كسى كه هنوز هويتش براى من مشخص نيست. شايد عامل لو رفتن ما همان كسى بود كه رائول در تو كسپان كشته بود. به هر حال نمىتوان بيشتر از چهل سال در مورد خائنى كه ما را لو داده است فكر كرد. يكى از رفقاى ما در سطوح نزديك به رهبرى به ما خيانت كرده بود. شاهد من اين بيام است كه از سوى فرماندهان ارتش باتيستا مخابره شده است:
> | (ر در جستجوى يك قا يق سفيد رنگى باشيد.هوفوت در/زا دارد.نامى برآن نوشته نُشده /ست. زنجيرى دور تا دور قايق آويزان است. از توكسِان، وراكروز در مكزيك بـ راه/فتاده/ست.

> بـ تاريخ هr نوامبر. /زنتيجه/ين فرماندمى را مطلع كنيد. "زنرال رودريگز آويلا'

بعد از IVY ساعت قايقرانى در افق كوبا ظاهر شديم. تصميم گرفتم در نقطه دورافتادهاى از ساحل در جنوب غربى نيكرو پياده شويم. بعداً متو جه شدم نام آن آن منطقه لاس كلوراداس 「بودهاست.
گرانما پر از آب بود. اگر پياده نمى شد يم ظرف چحند ساعت غرق مىشد. دستور دادم به سمت جزيرهاى كه در آن نزديكى بود برويم. قايق كهنه و قديمى در باتلاقى به نام بليكّ به گل نشست. اين جزيره دو كيلومتر با بندر لاس كلوراداس فاصله داشت همين مقدار راه هم با نيكرو فاصله داشت. هر حه جلوتر مى رفتيم و به جستجوى زمين سفت مى يرداختيم متوجه مى شديم كه چقدلر محاسبات ما غلط بوده است. ما به درون
 احساس كردم كه اين درخت بايد در زمين سفتى روئيده باشد. روز دوم دسامبر 1909 بود. رنه رودريگز اولين كسى بود كه به داخل آب پريد تا خود را به خشكى برساند.

1. Rodriguez Avila
2. Las Coloradas
3. Belic

داد زد: (ادارم غرق مىشم.)" واكنش من تأثير بيشبينى نشدهاى بر رنه گذاشت. داد


 كنيد چه اتفاقى مى افتد. بعد خود يك قايق تندروى نيروى دريايى از دور شروع به شليك به سمت ما ما كرد. كلوله هـها


 به گروههاى كوچكى تقنسيم شده بوديم و هر گروه مى كوشيد خودش را نـجات
 آب به راه افتادم. خبر گزارى يونايتديرس از هاوانا گزارش داده بود كه من در عمليات كشته شدهام. هنوز نمى فهميدم چحه اتفاقى افتاده است. هنوز فكر مى كردم كه اكثريت افرادم در كنار من هستند؛ اما حقيقت اين بود كه بخشُ مهمى از نيروهاى همراهم را
 كشته مى شدند. براى نجات از شر گلولهها خودم را به داخل نيزارى انداختم و سر يـى
 ناكام ماندهايم. افسوس مى خوردم كه در حال مر گی بودم بی آنكه يك كو كاكولاى خنیى نوشيده باشم.

چحند ساعت قبل از حر كت نگاهى به كتاب لنين انداخته بو دم. در بحبو حه حر كت
 اولين ساعات دوم دسامبر در حالى كه در جستجوى سيگارى يوى بودم كتاب را را يـيدا كردم. نوشتههاى لنين خطرناك بود. اين كتاب (امير ياليسم: آخرين مرحله اميريرياليسم) نام



PAI نصل يازدهم/جكونه فولاد آب داده میشود
كن.") اين را خواندم و كتاب را به داخل آب انداختم. آن جمله حاوى پيامى بود كه ميان من، خدايان و خليج رد و بدل شد. كتاب مثل يك كبوتر باز شد و بعد در تاريكى بهداخل
آب افتاد. عينك من را آب شور دريا كثيف كرده بود و نتوانستم از سرنوشت كتاب
خبردار شوم.

## فصلدوازدهم

## شب و روستائيان آواره

برادرم رامون عكسى از من برداشت. عكس تار و نامشخصى بود كه رنگهايش





 در اين عكسها


 كشيدن از هر كارى كه مشغول انجام آن بودم. (افيدل! بايست. اينجا را را نگاه كن.") من





YAY نصل دوازدهم/ شبوروستائيان آواره

كه به آن عكس نگاه مى كنم گذشت سالهاى عمر رادر آن عكس مىبينم. من با بازسازى
خاطرات آن روزهاست كه اين سطور رامىنويسم.
من با استفاده از دانش پزشكى مختصرى كه داشتم توانسته بودم بلنى سالم و ورزيده و هيكلى مطلوب براى خودم بهوجود بياورم و دوران نوجوانى خوبى را براى خودم ايـجاد كنم. همه خصوصيات بدنى مرئى مردانه من بخوبى شكل گرفته بود. ماهيچههایى ورزيله، ريش روى صورت، چربى هاى متوازن روى قسمتهاى مختلف بدن و بالاخره سينهاى فراخ. اگر مىبينيد ريشم كم پشت است، وراثتى است. همه اعضاى خانواده من صاحب ريشى كم پشتاند؛ اما آن مقدار ريشى كه در آن عكس روى صورت من ديله مى شود متناسب با سن من ريش كمى نيست. بلن من هميشه براى توليد ريش كه نماد تاريخى مبارزات پريكى من و همقطارانم بوده است رنج

دشوارى را متحمل شده است. پس خیيال نكنيد كه روياندن ريش براى من كار سادهاى بود. من روى هم رفته
 روى سينهام هم مويى ندارم. ريش من قبل از سبيلم رشد مى كند. تازه وقتى هم رشد مى كند مثل سبيل چیينى ها مى شود. موى سبيل من صاف و دراز است و در دو طرف دهانم آويزان مىشود. در مـورد عكس صححبت مىكردم. تـازه از كايوكونفيتس باز گشته بـودم. من بازمانده جنگی بودم كه هرگز رخ نداده بود؛ اما ميان تلاشهاى پر سر و صداى من و رشد هر چند كند ريشم رابطهاى برقرار شده بود. بار ديگر ده سال بعد از آن عكس برای دومين بار در سيرا ماستر أ ريشم را بلند گذاشتم؟ اما بعد از آن ديگر هر گز ريشم را را نتراشيدم. همانطور كه در عكس مىبينيد بسيار لاغر شده بودم. به دليل نبودن پناهگاه و قرار گرفتن مستمر در برابر آفتاب در كايوكونفيتس و پاشيده شدن آب شور به روى
 صورت كشاورزان بر اثر سوختگى زرد و بيمار مىشود. صورت من مثل ملاحان و دريانوردان شده بود. بر اثر تابش خورشيد كارائيب، بوستم مسى يا طلايى رنگ شده

علت اينكه اين عنكس امروز روى ميز من قرار دارد و علت اينكه من از اين





 تغييرات رادريافتم.

















ا^ه اسانتيمتر بود، حدود پنج فوت گل و لاى در اطرف من قرار داشُت. با پياده شدن
 جدى تر از آن نبود كه در چنان شُرايطى هواييمايى را در آسمان ببينيم. ناگهان حشان انـم به سكاندار كشتى افتاد كه هنوز روى پل ايستاده بود. رنگش چحنان پريده بود كه انگار



 مأيوس ديده مىشدند. يوتينهاى كاملأنوى را پوشيده بودم كه گل درون آنها را پر -كرده بود. با هر قدمى كه برمى داشتم گل از درون آنها بيرون مىريختا بود. صدا از كسى در نمى آمد. جرا سرود ملى رانمى خواندند؟
 بايد بغويم كه همهجيز همحجون تصويرى بهنظر مىآمد كه يكى مرد ديوانه [سالوادور دالى] با سبيل هاى آويزان گرفته بود. مردى كه ساعتش راذوب غرق كرده بود. همانطور كه در حال بيرون آمدن از آن گل و لاى بی بودم به به اين جور
 يعنى همه چيز برخلاف انتظار بود.
 نيروى دريايى باتيستا شليى كرد كشتى را دجار آسيب و و خسار


 بيروزى انقلاب هم همانجا ماند.
خبر ندارم كلادو حگگونه خود رانجات داد و به چهـ شُكل از روى عرشَه بهداخل



است. به گمانم فكر كرده بودند او يكى از همان بوميانى است كه نمونهاش در آن طرفها



 يكى از بناهاى مشهور و ماند گار هاوانا شد.

 نكرديم. اشتباه دوم هم اين بود كه پوتينهاى نوى خودم را راهم قايق سفيد رنگى كه با همه نشانههاى روي آن در آن محل رها شد بهترين









 آلڭريا دل بيو حدود بيست كيلومتر با شرق لاس كلوراداس فاصله داشت. ما بعد از سه روز و دو شب يِيادمروى به آن منطقه رسيديم. اين نشان مىدهد كه ما با چپه سرعت كمى حركت كرديم. مسير ما مسطح بود. در سمت شمال آن آن مزارع نيشكر و و در سمت جنوب يك رشته كوه قرار داشت. آنجا آنقدر مرتفع نبود كه ما را در ديد

دشمنان و در كانون آتش آنها قرار دهد. تاتو واگا' راهنماى ما فرار كرد. فردامتوجه فرار
 نكرد كه ما را متوجه نزديك شدن نيرو هاى نظامى به محل استقرار ما كند. از نظر دفاعى بايد به سه گروه تقسيم مىشديم؛ جوخه اول تحتفرماندهى خوان آلميداr رو به شرق، جوخه دوم به فرماندهى رائول در سمت شمال شرق و جو خه سوم با فرماندهى خوزه رنه اسميت كوماس r مسئول يوشش شمال بو بود. من هم در ميان اين سه جوخه قرار داشتم. حقيقت اين بود كه مى خواستم كمى بخوابم. ساعت نزديك جهار بعدازظهر بود. كسى مرا از خواب بيدار كرد و كمى خوردنى در دستم گذاشت. يك قوطى شير غليظ شده را هم باز كرده بودند و دست بهدست مى گرداندند. آنجپه به من دادند دقيقاً همان جيرهاى بود كه به بقيه رسيده بود. پاهايم را دراز كردم.
 دو اتفاقى بودم كه ديروز رخ داده بود. نظر من اين بود كه هر جه زودتر از دشت خارج
 براى ما تدارك ديده بودند تحويل بغيريم. اين قرار را در مكزيكوسيتى گذاشته بوديم.
 بعيرم. رفتهرفته جو مصيبت ديگر هم به سراغ ما آمد: گرسنگى و تشنگى. تفنگگ من تنها تفنگى بود كه سالم و دست نخورده باقىمانده بود. اين تفنگ تا پايان جنگ هم سالم باقى ماند.

ساعت پهار و پنج دقيقه بعدازظهر بود. من هنوز متو جه خطر نشده بودم. سه جوخه نزديى هم در محل اتراق ما مستقر شده بودند تا در صورت تهاجم دشمن واكنش سريع نشان دهند. افراد ما شب گذشته نى هاى نيشكر مزرعه نزديكـ را جويده و تفالههاى آن را بيرون ريخته بودند و من متوجه اين بى انضباطى آنان نشده بودم مر كروهان دوم لشكر توپخانه كوهستان تحت فرماندهى ستوان خوان مورنو

[^41]2. Juan Almeida
3. Jose Rene Smith Comas
4. Celia Sanchez

براوو' با راهنمايى تاتو وگا همان راهنماى خائن و فرارى ما بدون جلب توجه به

 كوشيده است اين حادثه را به يكى از اسطورههاى زندگى خود تبديل كند. (احهه) نوشته است كه در آن لحظات مردد بوده كه آيا كولهيشتى حاوى گلوله را بگذارد و و فرار كند
 فرار كردهاست. با اين تصميم جان خود رانجات ران دان داده است. در همين موقع يك كلوله
 او رانجات دادهاست.

نتيجه آن عمليات فاجعه بار بود. عدهاى از ياران ما بهدست نيروهاى
 حمله احتمالى اتحاد شوروى هم آماده بودند. (احهه) مى نويسد، به دليل برترى نيروهاى نظامى و منزوى شدن احساسات چريكها، يكى از رفقا ييشنهاد تسليم شدن كرده است. در ميان كسانى كه فكر تسليم شُدن به آنها پيشنهاد شده بود راميرو والدس
 بيشنهاد تسليم صداى خود را بلند كرده و گغته است: ا(العنتى ها هيتج كس تسليم شد.") بعد همه گلولههاى باقيمانده در خشاب خود را به سوى مز رعه نيشكر و به سمت يك دشمن فرضى شليك كرده است.
 خوابيدم. تنها بودم؛ اما كمى بعد يوني يونيورسو يوتينهايش را به دور گردنش انداخته بود. او تصميم گرفته بود قبل از تسليم

1. Juan Mireno Bravo
2. Ramiro Valdes
3. Camilo Cienfuegos
4. Juan Almeida
5. Universo Sanchez
6. Faustino Perez

شدن پابرهنه باشد. كفش نو حسابى پايش را زده بود و از به ها پا داشتن آن احساس شكنجه كرده بود. از اين جنگى درسهاى فراني















 يكسان كرده بودند. آنقدر كلوله به سمت اين منطقه شليك كرده بود بودند كه ديگر هيجّ حيزى سر پاباقیى نمانده بود.







ممراه با يك گروه از رفقايش حركت مى كرد. همه بدنهايى بشمالو و لاغر و يوشيده از





 بجز اين خبرى دريافت نكرديم.





 داشت كه هر كز نتوانستند بيروزى انقلاب كوبا را بابييند.




 كوبا توانست به آنها متكى باشد و و به آنها اعتمانـاد كندا كند: راميرو، كيلمرو، يونيورسو، فائوستينو، سيرو، (احهه) و و رائول.

 كرده بودم آنجه رخ دراده بود اين بود كه ما ما توانسته بوديم خودمان ران را به دل كوهـا

برسانيم و براى در امان ماندن به قلههاى امن سيرا برسيم. نكته ديگر اينكه من همچجنان


 نه تنها به اشتباهات خود معترف باشد كه اين اشتباهات را هم بشناسدر. در روز رهاى بعد





 رنگى كوه را نشان داد كه بر قلهاش ابر نشسته بود. گفت: (ا(ام اين قله كاراكاس است.)"

 نجات دهند پاسخ داد كه فقط پنج نفر و هر پنج نغر مسلح نجات يافتهاند. در پاسخ گفتم: (اكنون ما حقيقتاً جنگى راخواهيم برد.)
 شعارهاى من بود. اين سخنان نجات دهنده مردانى بود كه در حاشيه مقاومت جسمانى خودشان قرار گرفته بودند و تا آن روز نتوانسته بودند حتى يك نفر از نيروهاى دشمن را
 پذيرفتن شكست و تسليم شدن بلون قيد و شرط در برابر دشمن بود.

## شرق جادويى انقلاب


 آورد. سر و صدايى بلند شد. كتتم (بإجهها راه بيفتيد.) ساعتها بود كه نغران اني آب بوديم.



بدون غذا، در سرزمينى نا آشنا، سرخور وده از سلسله حوادثى كه


 تنهار اهنماى مانبراى رفتن، حششمانداز


















MaY نصلدوازدم//شبدردستاثيانآراراه
حركت خود رابه سوى شرق ادامه دادم. من ييوسته به سوى ماسترا ييش مى رفتم.

روز Vا دسامبر وارد مزرعه سينو يالماس ' در منطقه يوريال دهويكانابآشديم.اين


 ارتش در آن اطراف حضور ندارد. يس از ساعتها مراقبت و و نظاره بالاخخره يونيور يرسو را












 بود. وقتى من داشتم يك فنجان فهوه درست مى كردم وارد آن اتاق شد. همه از از جاى

1. Cino Palmas
2. Purial de Vicana
3. Ramon Perez
4. Crescencio Perez
5. Guillermo
6. Sergio Ignacio
7. Ignacio

برخاستند. صداى نفسهايش را مى شنيدم. مشتى به سينهاش كوفت وري و ور يرسيد: الكدامتان








 شهرى نبود. او مردى بود كه باروستائيان زمينههاى مشتر ك زياد داشت.

 بردند.






 هاوانا شد. فائوستينو آن شب در مانزانيو مانده و و شام راهم در در همانجا خانيا خورده بود. سوپ سبزيجات و خامه. هميشه آن شام را كه پس از آن همه گرسنگى خور آن رده است به ياد

Y9D نصل دوازدهم/ شبوروستائيان آواره
مى آورد. فرداراهى سانتياگو شده و با فرانکى پائيس و يلما اسپين، ماريا آنتونيو فيگونرا، آرماندو هارت و هايدى سانتاماريا ملاقات كرده بود. روز بعد هم سوار بر هوابيما از سانتياگو به سمت هاوانا پرواز كرده بود.

روز يكشنبـه YY دسـامبـر 1909. شب كريسمس بـود. مشغول سرخ كردن
 حياط خانه مونگو پرز مشغول بررسى زراد خانهام بودم. چند تفنگ جانسون، يک

 سلاح بوديم. كريسنسيو خبر داد كه .r نفر از جوانان سيرا الصرار دارند كه به به جنبش

 مورد ايثار و قربانى دادن در طول يك جنـگ مسلحان انـانه صححبت كردم. توضيح دادم كه بايد فقر از روستاها ريشه كن شود. بايد زمينها به روستائيان داده شود. در پايان پانزده نـر نـر را
 بمانند تا اسلحه كافى برسد.
هر گز سايهروشنهاى زردرنگى آن جزيره را فراموش نمى كنم. بوى آب شور آميخته به بوى رطوبت سحر گاهى وبوى كنده نيمسوز، نور لرزان پراغ نفت اوليه شب را فراموش نمى كنم. گيرمو گارسيا' و مانوئل فاخاردو ${ }^{\text {r }}$ اولين روستائيانيانى بودند كه به جنبش ما پيوستند. در حقيقت در تاريخ انقلاب كوبا بايد از گيرمو گارسيا بهعنوان اولين روستايى ملحق شده به انقلاب نام ببرم. فاصله ميان ييوستن اولين و دومين روستايى به جنبش فقط چند ثانيه بود. به گرمى پذ يرايى شديم و بالاخره تصميم
 آنها همه جا را پر كرده بود. به گيرمو گارسيا گفتم: اگگيرمو! اين سلاح را بگير. اگر

1. Guillermo Garcia
2. Manuel Fajardo

نمى دانى چچگونهاز آن استفاده كنى الآن يادت بدهيم. همين حرف را به مانوئل فاخاردو زدم. حالا نوزده نفر بوديم و بيست سلاح در اختيار داشتيم. سلاح بيستم كه از نوع عو

 گم شدهمان بتواند خود را به آنجا بر كاند نجاتشان



 بعدها رسمأ به جنبش ما بيوست. او را مأمور تجسس و و يوشش


 فراموش شد و من دليلى نمى بينم كه آن رادوباره تكرار كـنمّ

 پاد گان نظامى دشمن و نيروهاى مستقر در آن داشتم. شانس با ما يار بود و يكى از افر ان اد باتيستا اطلاعات خوبى از نيروهاى داخل پاد كان در اختيار ما قرار داد. حتى نام برخیى از
 بهعنوان سر كار گر در يكى از شر كتهاى منطقه مشغول به كار كار بود. وقتى او او راديد اري
 آنقدر مست بود كه نتوانست مرا تشخيص دهد. خيلى زود يوتينهاى نو مكزيكى يكى انى

1. Arroyos del Infierno
2. La Plata
3. Chico Osorio

Y9V نصل دوازدهم/شبوروستائيان آراره

از دوستانم را كه پس از پياده شدن در گرانما مفقود شده بود بر پاى او ديدم؛ اما او در اوج


 مغز چيكو را متلاشى كرد. بلافاصله مرد. جنازهاش روى سنگهاى مشرف به رودخانه



 كرد كاميلو سينفوئه گوس بود كه با رگبار سربازان متوقف شد. سربازان هنوز مقاومت
 ساختمان گروهى از سربازان خود را تسليم كردند. ما ييروز شديم. ما اين نبرد رابرديم. تفنگ، مسلسل و مهمات فراوانى به غنيمت گرفتيم. ارتش باتيستا تلفات سنگينى را متحمل شد. (اچֶه) به كمك سربازان زخمیى دشمن شتافت. سپٍ راه سيرا ماسترا را دربيش گرفتيم تا خود را در لايههاى ضخيم كوه مخفى كنيم. بخوبى مى دانستم كه دير يا زود فرماندهان ارتش باتيستا دستور تعقيب گسترده و شناسايى ما را خواهند داد. لذا
 روبرو شوم. روز \&ץ زًانويه براى كشتن ما آمدند. اولين سرباز را من كشتم. (پچهه) نيز آن روز براى اولين بار يكى سرباز را كشت. گلوله را به سينه سرباز زد. دشمن به سوى درختها و بيشهها شليك مى كرد. سرانجام اين نبرد را هم برديم. ما برنده شديم.
 190V حركت خود را از بالاى بلندىهاى سيرا آغاز كردم. خبرنگار نيويورى تايمز براى مصاحبه آمده بود. نامش هربرت ماتيوز

## 1. Epifanio Diaz

2. Herbert Matthews

ما اهميت داشت. يرسيد در صف انقلاب چند نغر حضور دارند. همراهانم رابه بابعنوان


















 كه او از هواداران جمهورى دوست من است.
تجربه و تصادف مر ادر موقعيتى قرار داد كه فكرش را هم نكرده بودم. من به يك




هستيد و خود را براى ماجرايى آماده مى كنيد كه تا آن لحظه تجربه نكرده بوديد. ارتش چريكى. اين گروه چريكى بدون هيجّ تجربه گذشته بهوجود آمده بودند. هيج كدام از آنها خود را براى چريكى شدن آماده نكرده بود. و اگر زنده مى ماند كسى مشقتها
 را از همينگوى آموخته بودم. انگار خاطرات كذشته را بيشبينى كرده بود. شايد من

 شده بود. به عكسى بنگريد كه از آن مصاحبه چاپ شده بود. من و ماتيو مشغول كشيدن



 را مى گفتم كه ماتيو انتظار شنيدن آن را داشت را را رانكه ما عملاً يكى ارتش فعال هستيم. اينكه نظاميان دشمن هيجِ كجا از دست ما در امان نيستند. اينكه ما چابكـ هستيم و و وسيله

 انقلاب] هم همان روش را ادامه داديم. پليس امنيتى در هاوانا هر گز بيشتر از دوازده خودرو در اختيار نداشت. اين شهر مسكن دو ميليون نفر بود. ما با جرخش مداوم اين خودروها نظم را برقرار مى كرديم. اين خرخش و حر كتهاى مكرر باعث مى شود همه


 استفاده كرديم. نيروهاى گشتى از جمله همان كماندوهاى تحتفرماندها ويزه بودند كه ما با كمك آنها جلوى تفنگداران يانكى ايسناديم. نيروهاى ما شش جيت
 زودياك در اختيار داشتند. هوإيما كه بهدست نيروهاى آمريكايى افتاد و آمريكائيان

از آن براى نفوذ به سواحل كشور رهاى همسايه استفاده كردند. آن رابا پا يوششى از يودر






 و مهمات معناى ديگرى يافت. نيرو و توان اين منابع رادر قدر قدرت واقينى آنى آنها ارزيابى



 سرنوشت جنز_ [سردار مشهور تاريخ] هانيبال داشتند.







$$
\begin{aligned}
& \text {-خوب! ديديش؟ } \\
& \text {-جه شَكلى بودب؟ } \\
& \text { - خوش قيافه هم بود؟ } \\
& \text {-خودت ديديش؟؟ }
\end{aligned}
$$

[^42]نصل بـدوازدهم/شبوروستاثيان آواره

$$
\begin{aligned}
& \text { ــوبايى رو مى گم. } \\
& \text { _اوه خداى من! } \\
& \text { ـخوب! } \\
& \text { ـخوب! ديديش؟ } \\
& \text {-بسيار خوب. }
\end{aligned}
$$

وقتى دولت باتيستا وجود هر گونه جنگ چريكى را در كوبا تكذيب كرد، ترتيب مصاحبه ديگرى را با خبرنگاران آمريكاى شمالى در سيرا ماسترا دادم. اين بار
 مى كرد.
با كمكـباب تيمر در برابر دوربين فيلمبردارى سلاح سر دست گرفتيم و سرود
 در بالاى قله توركينو '، بلندترين قله كوبا، سرود ملى را خوانديم. موقع خواندن اين
 بهنظر مىرسيد، اما شايد دليلس اين بود كه ما بسيار خوشحال بوديم و در ميانه اين شادمانى سرود هم مى خوانديم. چشت سر ما روى صخرْاى مجسمه نيمتنه خوزه مارتى به چشم مى خورد. اين مجسمه چهار سال پيسٌ بهوسيله گروهى ميهنیرست و ور علاقهمند به استقلال كوبا در آن محل نصب شده بود. اين گروه ميهن پرست با همكارى روستائيان آن سفر پر مشُقت را انجام داده و آن مجسمه سنگين برنز انـى را تا تا آن بالا برده و چون تاجى بر بلندترين قله كوبا نهاده بودند. آنها از همراه بردن اسب و قاطر هم خوددارى كرده بودند تا مبادا ردى از آنها بر جاى بماند. شخصيتى كه رهي رهبرى اين اقدام
 كه بعدها مأموريت ما را در مكزيك مورد تجليل قرار داد و در تمام مدت اقامت ما در سيرا ماسترا دستيار من باقى ماند. بهنظر نمى آيد بعد از بريايى اين مجسمه در آن قله تا تا

1. Robert Taber
2. Pico Turquino
3. Manuel Sanchez Silveria

ورود ما به منطقه هيجّ كس در حول و حوش آن مناسبتى بريا كرده باشد. اين دختر لاغر و استخوانى رابطه بسيار نزديكى با با من يـيدا كرد. رابطه ابر او با با من
 هر كز باو او ازواج نكر د.





مسئوليت بود؟]


 نداريد؟ه،

## ارتشهاى شب







 فرستادم. قرار شيد روغن رااز سلاحهاو جعبههاى مهمات بֶاكى و سلاحها را آماده كنند.

1. Gilberto Cardero
2. Enrique Lopez
3. Hector Pupo

نصلدوازدهم/ شبوروستاثيان آواره
سرجيو و ايگنتسيو پسران كرسنسيو هم در ميان انتخاب شد گان بودند.
 كرديم. اين مركز نظامى كوجكـ باتيستـا در دشتى نزديكـ بـه ساحل دريـا و در در ميان تخته سنگها قرار داشت. در يک كارگاه نزديک پادگان تعدادى زن و بحهه زندگى مى كردند كه مرا بشدت نگران كرده بودند. قرار بود هيجّ غيرنظامى در عمليات ما نـا زخمى نشود.
هنوز سحر نشده بود كه به نيروها دستور دادم موضع بخيرند. صبح روز YA مه
 بغيريم. از سليا خواستم كنار من باشد.

در حالى كه عصبى بود سرى تكان داد. تفنگ ام ــ ا در محموله ارسالى فرانگـ

ـ (اكنار من بمان. درست همانطور كه يادت دادهام از روى زمين شليك كن. هر گز از جا بلند نشو. فقط زمانى كه من گفتم بلند شو. شنيدى؟؟ ("چهه) مسلسلى در دست گرفته و قرار بود پيشروى كاميلو سينفوئه گو را پوشش دهد. قرار بود رائول در مركز حمله باشد و جوخهاى را فرماندهى كند كه بيشترين نيرو رادر اختيار داشت.
عقربه ساعت به عدد ينج رسيد. نخستين طليعههاى نور بامدادى در افق نمايان
 انعكاس مىيافت. از همان نقطهاى كه ايستاده بودم گلوله اول را به سمت سقف




 گارد نظامى داخل پادگان واكنش نشان داد. نيروهاى كمكى به سمت (پچه)" رفتند.











 شليك گاراندّ ${ }^{\text {راز }}$



 روى زمين افتاد. كلولهاى به سينهاش رئ خور رده



 گرفتند و توانستند خود را به خط دفاعى پاد گان برسانند. اقدامات گيلرمو گارسارسيا و

1. Manuel Acuna
2. Mario Leal
3. Garand

آلميدا نتيجه نبرد را رقم زد. گارسيا توانست افراد زيادى از صفوف دشمن را به خاك بيندازد و نيروهاى آنها را ناتوان كند. آلميدا توانست در اصلى پادگان را بگشّايد. فرياد تسليم نظاميان از اين سو و آن سو به گوش مىرسيد. پاد گان با 4 ا ا كشته و 19 ا زخمى در نيروهاى باتيستا سقوط كرد. ("حهه) به داد زخمىى ها رسيد. پزشك باد گان از ترس جان خود دارو و درمان را فراموش كرده بود. دستور آزادى همه شانزده نيروى باقيمانده اسير راصادر كردم.
تلفات شورشيان هم در اين نبرد سه ساعته حهارده نغر بود كه (پحه)") مشغول رسيدگى به آنها شد. ترديد نداشتم كه بزودى پاسخ حمله به پاد گان اووره داده خواهد شد. لذا تصميم گرفتم سريعاً به سيرا ماسترا برگرديم. سوار بر يكى كاميون كه در آن نزديكى بود شديم. (پهه) زخمى ها را به داخل كاميون آورد. برواز هوابيماهاى دشمن
 "(چهه) به دنبال مخفيگاه امنى بود كه زخممىها را در آنجا مخخى كند تا زمانى كه بتوانند روى پا راه بروند. كلبه گيله پاردو ' براى اين مقصود جاى خوبى بود. زخمى ها به كلبه گیله انتقال داده شدند. (پحه) علاوه بر آنكه خود و زخمىى ها را هر آن خانه مخخى كرد به فكر يار گيرى هم افتاد. ديويد يكى از سركار گرهاى مزارع آن اطر اف بود بـ مسئوليت

 خودش هم به جمع بيماران نيازمند ييوسته بود.
 كه در نبرد لاپِلاتاّ بهدست آمد. البته من به اين علت تفنگیها را را به او دادم كه كرسنسيو احساس قدردانى ما را درك كند؛ اما هر يك از ما در آرزوى يك قبضه گاراند بوديم.
 (تضمين شده) بود. بعضى هم آن را ال گارانون مى خواندند كه به معناى اسب نر بود.

1. Guile Pardo
2. Springfiled
3. La Plata
4. Guarantizado







 استرينگفيلد خود را دور انداخته و يكى يكى از كاراندها


 و اگر خطايى رامتوجه نمى شديم طبعاً تنبيهى هم در كار نبود

 داشتيم. اولين بار بهخاطر طمع، تشويش و خشونى










نصل دوازدهم/ شبوروستائيان آواره
تحت مالكيت خود داشتند. سرجيو و ايگناسيو هر دو قبل از آنكه به ما بييوندند راننده كاميون بودند. خودشان مى گفتند كه در رانندگى كوهستانى تبحر دارند. سرجيو كاميون

 بعيرد. گفت الآن است كه هوإييماهاى دشمن برسد. داد زد: ا(مى خواهى همى همه ما بهد دشمن نابود شويم؟؟ نگذاشتم جملهاش تمام شود. حرفش را بريدم و به سمت سليا كه مشغول بررسى امور زخمىى ها بود بر گشتم. به رفقا دستور دادم سوار بر كاميون
 كه بعد از سليا سوار بر كاميون شدم قرار گرفت. گفتم: (اسر جيو! برو!)؛ تعدادى از رفقا رفقا هنوز اين طرف و آن طرف پرسه مىزدند تا وسيلهاى برای سوار شدن پيدا كنند كه من دستور حر كت به سوى كوهستان را دادم. كاميون بعدى را گيلبرتو كاردرو مى كراند. جنازه كشتههاى ما ما در آن كاميون بود.
 بود. زخمى هاى تحت مداواى (حهه)" و نيروهاى تحت فرماندهى رائول در آن كاميون بودند.

چچند روز بعد كه ديگر كاميونها را رها كرده و در حال استراحت به سر مىبرديم همخى روى زمين نشسته و به كولهپشتى هايمان تكيه داده بوديم. آماده بوديم كه رامى غرب قله توركينو شويم. در همين حال سرجيو پرسيد از كدام

 در ميان بوده است. دوست دخترى در حومه سويلا' يا ال لومون ' داشت



1. Sevilla
2. El Lomon

سر جيو اصلاُ از پاسخ من خوشش نيامد. تنها كسى كه منظور مرا از اين واكنش


براقش انداختم و گفتم: (اساك را بردار.)

گفتن اين مطلب و ديخر برخوردهاى من، سرجيو يرز زامورا را دلخور كرد. گاراندش را سر دست گرفت، به سمت سينه من نشانه رفت و در در فاصله سه تا تا پهار مترى آماده شليك شد. انگشتش در حال تماس با ماشه بود. ناگهان رائول به وسط



 لوله تفنگ را پائين آورد. دستهاى رائول همچنان باز بود. بقيه رفقا نفسى كشيدند و وارد صحنه شدند. هر كس سخنى مى گفت؛ ا اما همه از دوستى و و رونى رفاقت و و آشتى صحبت مى كردند. همه نوع تعارفهاى كوبايیى ها كه در اين لحظات بيان مى شود بـر بر زبان رانده شد. (پحر الينجورى شد؟؟)، (اما كه همه برادريم.)"، (اما كه همه براى يكى مقصود و
منظور اينجا جمع شدهايم.")

رائول هم بازوهايش را پائين آورد؛ اما همچچنان مثل يكى سیر انسانى ميان ما ايستاد. سيرو با همان روحيه آشتى جويانه و ميانجى گرانه بدون آنكه ضعفى نشان دهد به ساى كنفى روى زمين نزديك شد. آن را برداشت و روى شانه انداخت. سرجيو جلوى او را كرفت و گفت: (ابه من گفت كه ساكى را را بردارم.) روى يكى از شا شانههايش كاراند بود. ساكى را برداشت و بادست روى شانه ديگرش انداخت كرد و راهش را گرفت ور رفت.
كرسنسيو و يسر ديگرش با اينكه از نزديك شاهد ماجرا بودند در اين جر و بحث دخالتى نكردند. آهسته از جا بلند شدم. راهنمايى كه قرار بود ما را به سمت غربى قله توركينو هدايت كند مانوئل فاخاردو بود. مى گفت راه را مىداند. گفتم: (ارفقا! حركت

نصلدوازدهم/ شبوروستائيان آواره 9 ٪
بيشنهاد كردم كه دست كم براى مدتى مناطق اطراف توركينو را به پايگاه اصلى و مخفيگاه خود تبديل كنيم. فرداى آن روز در حالى كه در جنگل كوحكى منطقه اردو زده بوديم رائول با من شروع به بڭو مگو كرد و معتقد بود كه بايد آن شب سر جيو را را مى كشتيم. من بر براى اينكه كسى نفهمد در جه مورد صحبت مى كنيم لبخندى مصنوعى روى لبم نشاندم و بعد
ـ ("حالا نوبت توست كه انقلاب را نابود كنى؟")

 به اجاق چوبسوزى دست پيدا كرديم. بعد يك انبار ظرف يافتيم. آشبز كهنه كارى
 نفتى هم يافتيم. دست آخر اولين غذاى شامل تخم مرغ و استيك را ظرف هر هجده مر مان
 من با ديگران اين بود كه پشه بندى روى ننوى من آويزان بود؛ اما در لاپیاتا آلتا اتاقى
 سانتجز. سليا از من بزرگتر و عاقلتر بود. نسبت به مسائل دنيوى و شئونات إجتماعى عاقلانهتر از من برخورد مى كرد. منظور مرا مى فهميد؟ دليلش را نمىدانم؟ اما همه زنهايى كه با من سر كردهاند سعى داشتهاند ضرورت استفاده از قاشق و چنچگال و دوش گرفتن روزانه را به من گوشزد كنند. شايد قصد داشتهاند احساسات جنسى مرا تا تقويت
 مردانه زيادى داشت. به نظرم همجنسباز بود[!]؛ اما شيرينى اش باعث زدورده شدن خصوصيات ديگرش مىشد. در عين حال بسيار زشت بود. براى من كفتن اين حرفها بسيار سخت است. آن روز از گفتن اين سخنان خوددارى مىكردم. چرا اكه مى دانستم
 به انقلاب پيوسته بود ناراحت كنم. سعى داشتم از او سوءاستفادهاى نكنم و در حقيقت
-

كارى كنم كه او جنين فكرى به سرش نزند كه من در حال سوءاستفاده از او هستم. او زنى بود كه مى خواست در حوزه مشیى و منش مردانه از من بيشى بغیرير؛ اما همين زن در تنهايى شبانه خود را به سهولت تسليم من مى كرد. زنها ممكن است فكر كنند كه شما در حال ارتكاب جنايت هستيد، به قانون پشت كردهايد، اخلاقيات را زير پا گذاشتهايد و حتى به خدا پشت كردمايد؛ اما همين زنان تحتهيج شر ايطى قبول نمى كنند كه مردى آنها را بهخاطر ظاهرشان مورد بى اعتنايیى قرار دهد. در پنين شر ايطى اولاًا اين موضوع
 داشته باشيد كه در آن روزها بايل مسائل خصوصى زندگى من از نظر ها دور نگاه داشته مىشد و بيشتر به شعار دادن تو جه مى كرديم.

## فصل سيزدهم

## حمهورى و پاتِّخت انّ، زير چحمههاى من

## شاهز اده حملات

بگذاريد بغويم كه در حوزه فعاليتهاى انسانى چه چحيز ياد گرفتم. بهنظر من انسان
 ديگر در نوشتن خلاق است و براى نوشتن مىاند يشد، اما در عمل با احساساسات آنى آنى و

 مىدهم. انسان هميشه فرزند تفكر و اند يشه خود نيست، بلكه زائيده تصميمات، در انـي درونى و بصيرتى است كه بخشى از خرد اوست، خردى كه پشت تصميمات اتخاذ شدهاش وجود دارد؛ خردى كه نه تنها محصول تودههاى خاكسترى مغز است كه نتيجه
 نمونهاى از اين درك و بصيرت ناشى از تراكم اطلاعات درونى و ناخودآكاه را نقل مى كنم.
يى روز در اواخر سال 190^ در جريان عمليات چريكى نبرد گيسا' در
 سامانه عصبى بدن خودم در شگفت شدم. دچار ترسى نشده بودم، اما دهانم مثل چوب
















 واحد حر يكهاى زن كوبايى به وجد آمد آمده بوديم. آن ....دهماى ترسا ترسو!



 سوموزا را الز هاوانا بر عهده داشتّم. قصد من از اين فراخوانى بردسى آخرين جزئيات

[^43]2. San Cristobal
3. Anastasio («Tachito») Somoza Debayle (5 December 1925 17-September 1980)

نصل سيزدهم/جهورى و بايتخت آن، زير جكمدهاى من
عمليات مربوط به سرنگونى سوموزا بود. در مورد حملههاى گسترده و فوايد آنها

 ادغام كردن اميد و الزام است.

بد نيست كه كاهى به تشريح حيزى كه ماهيت استراتزي


























 مى خواهد به ما بييوندد بايد سلا حلح خودش را هم بم بياورد.
 از حمله، يك روستايى از اهلالى بينار دل ريو در متتهى اليه غرب بـا به نا نام آنتونيو سانجّز















مرا بيرون آورد و با خود من مقايسه كرد و سيس گفت: (ادرست مثل خودته!) سيگارى



 ميدان جنگ؟ تنها حرفى كه مىزنه اينه كه من بايد اول سلاح تهيه كنم و بعد جنغـ رار راه
 افرادى را كه نسبت به هم احساس محبت و نزديكى دارند در كنار هم قرار دهمم.

روز اول دسامبر در كوهستان اسكامبراى كه تمامى منطقه جنوبى را پوشانده
 رساندند كه به پيمان پدرروس

 توافقى شفاهى حاصل شد. تنها نتيجه اين ملاقات قول همكارى بود. اين واحلد بخشـى
 واحدهاى راست گراى غيررزمى تبديل شد.
 تحتمديريت (پچه) از مواضع ما حمايت كرد و بقاياى نيروهای بای باتيستا را در آن
 به صحنه كارزار فرستاده بودم. نيروهاى جبهه دوم با با همه كارآمدى تا تا آن روز با با من
 نيروهاى رزمى منظم در عمليات شركت كرده بودند. ارتشهاى شورشى

[^44]2. Pedreros
3. Alfredo Pena

زنده بمانند بايد دست به جنايت هم بزنند. در مر حله اول مرغى رااز مزرعهاى مىدزدند

 دختر روستايى تجاوز مى كنند؛ اما نيروهاى انقلابى [ما] وضعى متفاوت داشتند. آنها


 به جنايات مختلف متهم و خود را قربانى معرفى كردند. ما هر خطاكارى را به درخت

مىبستيم و او را با ركبار گلوله اعدام مى كرديم.

 ساخته بود. در ادامه اين بزرگراه جاده ديگرى بود كه از روى رودخانهانه توينيكو rعبور
 از راههاى دريايى و هوايى استفاده شد.
 هم تصرف كردند. حمله به پاد گانها در ساعات شبن انجام مى گرفت دولتى در هر جادهاى كه مشاهده مى شدند مورد حمله نيروهاى شورشى قرار مى گرفتند.
 لاس ويلاس در وسط كوبا رقم خورد. لاس ويلاس در سيصد كيلومترى شرق هاوانا،


 را بنا نهاده بودم و عمليات اصلى در آن انجام مى گرفت قرار داشت. مركز لاس ويلاس

شهر سانتا كلارا' بود. قرار بود سرنوشت جمهورى كوبا در اين شهر شكل گيرد.

عمليات نهايى ما براى تصرف اورينته از گيسا آغاز شد. من به دلايلى كه ذكر كردم، تنها بيست نفر نيرو در اختيار داشتم. يعنى نيروهايى كه در لاپيلاتا آلتا حضور داشتند به اضافه نيروهايى كه توانسته بودم از وگاس ده خيباكو آيا جمع آورى كنم كه مجموع اين نيروها را به چهل نفر مىرساند. ما هيج سلاحى در اختيار نداشتيمه كهي كه البته
 در دست دشمن است.) حقيقت اين بود كه ما سلاحهايمان را در اينجا و آنجا از درورن كاميونهايى بيدا مىكرديم كه به مين برخورد كرده يا مورد حمله نيروها بودند. روز V دسامبر هوإيمايى از مبدأ كاراكاس در نوار سيناگيلا


 نبودند. قطعات بدن سربازان مرده لابلاى تفنگها قرار مى گرفت و سربـا مربازان ما ما موقعى كه به آن سلاح مسلح مىشدند در حقيقت روح سربازان مرده را هم با خـود مى كردند.
اين ماجرا آنقدر ذهن مرابه خود معطوف كرده بود كه حتى امروز موقع نزديكي شدن به يك مسلسل سن كريستوبال كه در موزههاى شكوه مبارزات ما قرار گرفته ازدست زدن به آن سلاح اكراه دارم. واقعيت تلخ اين بود كه تداركات تسليحاتى ما وابسته به انبارهاى اسلحـ انحه دشمن بود. سن كريستوبال بهترين سلاحى بود كه در زرادخانه دشمن وجود داشت. اين
 روى ميزإن استفاده ما از سلاحهاى مختلف صورت نگرفته است، اما مى توانم بدون

## 1. Santa Clara

2. Vegas de Jibacoa
3. Cienaguilla

واهمه اطمينان بدهم كه سن كريستوبال بهترين سلاح منتخب شورشيان بان بود؛ دري درست
 اين سلاح احساس نياز مى كرديم. در آخرين دقايق در در حالت انتظار برا براى دريا ديافت اولين




















 كوبا در سالهاى قبل از انقلاب حتى دولت باتيستا سلاح مورد نياز پيـياده نظام كوبا را

M19 نصل سيزدهم/جهورى وبايتخت آن، زير جكمههاى من
نمى ساخت. در حالى كه اين موضوع در مورد كشور هاى همسايه كوباصدق نمى كرد.
 مثل مشكل باتيستا روبرو شود تصميم به توليد اين گونه سلاحها در كشور خود خود
 سوسياليستى به ما مى دادند تكافوى نيازمان رانمى كرد. لذا با مجوز اتحا اتحاد شور اروى توليد


 در جنگل سيرا تأمين مىكرديم. اين درختان حفاظت شده فقط براى همين منظور مورد

استفاده قرار مى گيرند.

در ماه دسامبر فقط بهصورت ستونى امكان عبور از بزرگراه اصلى واقع در شرق كوبا وجود داشت. حركت قطارها به سمت سانتياگو متوقف شده بود. شركت اتوبوسرانى كوبانا هم خدمات اتوبوسرانى خود را متوقف كرده بود. جمعاً بيست و پنج اتوبوس به ارزش هر كدام بيست هزار پزو از دست داده بودندند. براى تجار و كسبه بزر گ فعال در سه استان شرقى كوبا

 ميليون دلار مىرسيد. صاحبان حرفى كه به صنعت شكر مربوط مى شد يا دإمداران و اربابان بزر گ كشاورزى مجبور به برداخحت اين ماليات شدند. به آنها گفته شد در



1. Mambi
2. Camaguey
3. Mahogany
4. Pastorita Nunez
5. Alberto Fernandez





 سه حهارم صنعت شكر و ونيمى از صنعت مرغن








 را متقاعد به تماس با من كند. قرار بر اين شد كـد كه فرستاد



 كوبا در كترل و اداره من بود محقق شد.

ارل تى اسميت׳ سفير ايالات متحده آمريكا از باتيستا خواست از قدرت

1. Andrew St. George
2. Earl T. Smith

HYI نصل سيزدهم/جهورى وبايتخت آنن زير جكمههاى من
كنارهگيرى كرده كوبا راترك كند؛ اما هيجِ فرمولى براى پر كردن خلأناشى از تر ك باتيستا از قدرت ارائه نداد. اين مداخله سياسى خام
 مى تواند مثبت و مى تواند منفى باشد. گاه به حل مشكلات كمكـمى كند و زمانى مخرب
 از بـى تدبيرى و بى احتياطى بود. در اين طرح سرنغونى دولت مركزى ييشنهاد شده بود، اما از بيشنهاد يك دولت موقت با حضور و مشاركت طبقه متوسط به گونهاى كه بـي بتواند رضايت افكار عمومى و حمايت نيروهاى مسلح را جلب كند خبرى نبود. روى روباتون' معاون وزارت خارجه ايالات متحده آمريكا در امور آمريكاى
 درون جنبش كاسترو وجود ندارد و هيجِ نشانهاى هم در دست نيست كه تأئيد كند جنبش كاسترو تحت تأثير كمونيسم باشد. اين اظهار نظر به همه كسانى كه در جنبش انقلابى عليه باتيستا مى جنزيدند اطمينان خاطر داد. از سوى ديگر اسميت سفير ايالات متحده ظاهر أقانع شده بود كه كمونيستها
 اين استدلالى بود كه او مى كرد؛ اما او توانايى اين رانداشت كه اين مطلب را اثبات كند.
 در يكى از عمليات ضرب شستى به نيروهاى شورشى نشان دهد؛ اما اين آرزوى او

 با اين وجود دولت در حال تلانى بود. باتيستا هنوز فكر مى مكرد اگر سانلاحها
 او بود] جلو گيرى كند. او تا IV دسامبر هم هنوز اميدوار بود؛ اما در اين روز با ايراد سخنان سفير اسميت همه آرزوهايش نقش بر آب شد. بعد از آن باتيستا به اين نتيجه رسيد كه اگر انتخاباتى بر گزار شود مى تواند نتايجى

[^45]به بار بياورد كه براى او رضايتبخش با باشد و بتواند آمريكائيان را هم [به ادامه حكومت
 آندرس ريورو ' را بهعنوان رئيسجمهور جديد و جانشين انشين خود مور معرفى كند. ريورو مورد تأئيد و حمايت آمريكائيان نبود.
سفير اسميت در گزارشى مبتنى بر اطلاعات بدست آمده از منابع نظامى و انقلابى، اعلام كرد كه ارتش قبل از آغاز مراسم تحليف ريّ رياست جـي پاثشيد و اركان قدرت بسرعت در حال اضمححلال است. باتيستا در شب IV دسامبر و پس از ملاقات با سفير اسميت جلسهاى فوقالعاده با رؤساى ستاد مشترك خود تشكيل داد تا آنها را در جريان سلب حمايت ايالات



 بيشنهاد سفير اسميت كوبا را ترك نمايد. باتيستا از حاضران در آن جلسه خواست حداكثر رازدارى را براى اطلاعات ارائه
 چجرا كه مو جب از هم پاشيلن نيروهاى مسلح خواهد شد.



 حقيقت ستاد فرماندهى من بود. ساعت هشت صبح با يا يكديگر ملاقات كرديم. دست يكديگر را فشرديم. اوضاع كشور، روند انقلاب و وضعيت كنونى نيروهاى مسلح را با به

## 1. Andres Rivero

2. Eulogio Cantillo
3. Francisco Tabernilla
4. Orlando Izquierdo

نصل سيزدهم/جهورى و بايتخت آن، زير جكمههاى من.
تفصيل مورد بحث و تحليل قرار داديم. در نتيجه آن ديدار و مذاكره تصميم گرفتيم از
 كنيم. اولين مر حله اين فعاليت مشترك شورش نيروهاى نظامى مستقر در پادگانهاى مونكادا و ماتانزاس بود. قرار بر اين شد كه با آغاز اين شورش نظامى در آن پادگانها
 مردم دست در دست هم نهاده اعلام برادرى و وحدت كنند و ستس در در يكى اعلاميه
 از انقلاب حمايت كنند. اگر نيروهاى وفادار به رزّيم مقاومت مى كردند تا تانكهاى مستقر در مونكادا راهى هاوانا مى شدند تاطى يكى سفر צب ساعته به هاوانا بر سند.


 عمليات منطقه گوانتانامو جزو كسانى بودند كه به اين توافق تن در دادند. در پايان اين ديدار بود كه كانتيو به سانتياگو باز گشت و خمـن ارائه گزارش به سر هنگگ روبيد دستورات لازم را از وى دريافت كرد. اين دستور چخنين بود:
(من در اr 1 دسامبر يعنى در روز مورد توافق در آنجا خواهم بود؛ اما اگر به هر دليل مجبور به ماندن در هاوانا شدم تو مسئول انجام /ين دستورات هستى. تو و ناخدا كورر ا/زفيدل كاسترو درحومه شهر /ستقبال خو/ميدكرد.]

## شبّبيروزى

بعدازظهر روز Y^ دسامبر بود. رائول به همراه ويلما اسبين وارد ساختمان

1. Jose Rego Rubido
2. N Camero
3. Carlos Cantillo Gonzalez
4. Eulogio A. Cantillo
5. Arcadio Casillas
6. Vilma Espin

مخروبه يك مدرسه در اردو كاه متعلق به هوبر ماتوس ’ شـد طـ طبق دستور من رائول به





 و نيروهاى شورشى در پاد كان مونكادا رخ خواهو اهد داد. ما در در آنجا العلام خواهيميم كرد










 بخواه آبرومندانه در برابر حشـشم ديگران ان ظاهر شوند.






محل تيراندازى رفتم و آن افسر راديدم. بعد به محافظانم آنيبال 'و ونغو r كفتم (ابرويد و

 خانه رامون بازگثتم. يك ظرف بر از يلو مرغ [آروز كون يولو

## 

 دستور گرفته بود در ورودیى فرود







 زمستانى مى تابيد حشُم باتيستا را هدف قر قرار مى دادير

 كوبابتابد.
قرار بود سحر گاهان آن افسر شورشى خاطى راأعدام كنم. او رابه درخت بستند

1. Anibal
2. Nengue
3. Arroz Con Pollo
4. Pedro Bocanegra
5. Antonio Soto Rodriguez
6. Jackson Ville
7. Daytona

 فكر نمى كردم روزى پاى نيروهاى زرهى من به آنگولا و به فلات آفريقابر سد، با بهترين


 بسكتبال رادر سراسر كوبا رواج بدهم.

 پروازى آن هوإيما بسيار بالاتر بود. اصلاً هواپيماى رزمى نبود. در آن ساعت هواييماى
 شبكه عصبى من تحت تأثير بيامى ناشناخته قرار گرفت. همانطور كه با همراهان، محافظان و سليا به خانه رامون فونت مىرفتم با خود گفتم: ("حه هوإييماى عجيبى؟")

## كتابدوم

## قدرتمطلق اماناكافى

بخش جهارم
مردى تنها مى تواند همه كارها را انجام دهل
ردرى/نقلاب دثوارتر/زمردندرر/هانقالب/ست، (قسمتى از سخنرانى فيدل كاسترو در سانتياكو در


## فصل جهاردهم

## كثور من، انقلاب

بايد اعتراف كنم كه مقاومت در برابر وسوسه ديدار مادرم كار دشوارى بود. روز
 جايىى كه ما بزر گ شده بوديم. روز قبل وارد بيران شده بود. به دلايل امنيتى نمى توانستيم

 با هم در يك جا نباشيم تا دشمن محل حضور مار مار راشناسايى نـنـند
 مزرعه ما در منطقهاى بود كه در حوزه فرماندهى رائول يعنى در جبهه دوم ("فرانكى پائيس" قرار مى گرفت. به همين دليل مادر و مزرعه ما تحت محافظت رائول قرار داشت.
كمى خاطره تعريف كنم. ستون نظامى خوزه مارتى در قلب ارتش پهريكى مستقيماً تحتفرماندهى من قرار داشت. اين ستون در سال 190^ تحت فرماندهى الحى

 فرانكى یائيس كه نامش بر اين جبهه گذاشته شده بود دومين فرمانده جنبش وץ زوئيه بود

كه در •rزؤوئه سال قبل از آن در درمایى در سانتياگو به دست ارتش باتيستا كشته شـه



 بى خطر بود و هم مؤثر .

 داخل يك كانال افتاد. نغهميدم جطور خود







 به جنگ خخروس معتاد كرده بود.







كه در جهت تضعيف روحيه چريكها صورت گرفته باشد يا به آرمان جريكها لطمهاى



 اين گونه تصور مى كردند كهمن [يكى خون آشامبمو







 حرف آنها گوش داده، مشكل آنها را فهميده و وقتى از زيادي





 ماند، حتى اگر به دست برادر مهمترين رين رهبر انقلاب صورئ













 رابإيروزى به هايان بيريم. رفقا! آيا شمابا من موافق هستيد؟

با پايان گر فتن جلسه مابا روستائيان، محاكمه برادرم هم به بعداز إيروزى انقلاب










 بهسكوت دعوتمى كرد، لب به غذانزد.

نيمه شب بود كها او راترى كفتيم وباز گشتيم.




 احساس كردم كه در آستانه يِيروزى قرار داريم



_((فيدل) ميل ندارم شايد بعدأ يك لeقمه بخورم.)
 _(اناراحت نباش. فيدل!)








 يك روز و نيم فاصله مى افتاد. از آنها استقبال كردم. يرسيدم آيا غذا خور يردهاندياند يانه. بها آنها

سيگار تعارف كردم. اين كونه بود كه توانستم بر سليا و سكوت ملامت بار او غلبه كنم.



 سحر نشده از اين اردو كاه خارج شده باشيم."












 همخنان در حبس نگاه دارد و حتى او رابه


 به باركوين بييوندد. همحتين قرار بر بود اين دولت نظامى در فاصله ميان دورلت بانتياتيستا و

HFY نصل جهاردهم/ كشورمن،انقلاب
دولت جديد غير نظامى وحدت ملى بهصورت منطقهاى عمل كند و دو مأموريت حفظ

 كه با باتيستا در گيرى داشتهاند و از جمله فيدل كاسترو حضور داشي






 ميان ارتش كوبا و جنبش زير زمينى צڭ زوئيه در هاوانا بود. بهنظر آنها اگر در اين زمينه موفقيتى حآصل مى شد مىتوانستند از موقعيت بدست آمله براى كنترل و مونيتور
 شوند. در مورد انتخاب اسماعيل سوارز ده لا پاز يا فرمانده احِمنديا اصرار بر نفوذ به درون جنبش مى كردند. به ياد دارم در سيرا بودم كه خبردار شد شدم آمر آمريكائيان با رهبران جنبش צץ زُوئيه در هاوانا تماس گرفتهاند و فرمانده آحمنديا با آمريكائيان ملاقات



صيغهاى است؟؟"

آنها مأموريت داشتند رابطهاى برقرار كنند تا بتوانند باركوين را از زندان جزيره

## 1. Rossel

2. Ismael Suarez de la Paz
3. Echemendia
4. Jack Anderson
5. Langley

پينس آزاد كنند. البته من در اين ماجر انقشى نداثتم. من در حال پائين آملن از كوه براى
 كه عليه من هم دست به توطثهزده بودند.

باتيستــا بـه ســرهنگگ خــوز هم مارتينـز سـوارز وقت مــالاقات داده بــود. سر هنگ خوزه مارتينز سوارز اطلاع داده بود كه در مورد موضوع مهمى قصد صحبت كردن با رئيس جمهور را دارد. در ساعت هشت شب ملاقات صورت گرفت. مارتينز سوارز به باتيستا اطلاع داد كه زنرال ايولو گيو كانتيو همان روز به دستور زنرال تابرنيا رئيس ستاد ارتش كوبا راهى منطقه اوريتته شده است. از آنجا كه كانتيو معمولاً براى انجام هر مأموريتى قبل از تر ك هاوانا بارئيس جمهور ديدار مى كرد باتيستا گفته بودَاز اينكه كانتيو بلون ديلار و مذاكره با او هاوانا را ترك كرده بود شگفتز زده شده است. _(آقاى رئيس جمهور! كانتيو نبايد جنين مى كرد. به او دستور داده بودند كه سريعاً عازم اورينته شود. او هم هلى كويترى را گرفته و براى ديدار با فيدل كاسترو پرواز كرده است.، احتمالاً باتيستا هم در پاسخ گفته است كه (اگر آنحهه به من مى گويى حقيقت داشته باشد همين امشب فرمانلدهان ارتش رالز كار بر كنار خواهم كرد.) ـــا(امن اطمينان دارم كه زنرال كانتيو راهى اورينته شده تادستورات دريافتى رااجرا كند. اطالع داريد كه از لاس ويلاس تا اوريتته واححدهايى وجود دارند كه هنوز تسليم نشده يا مضمحل نشدهاند يا گرفتار خسارات شدهاند و يا ارتباطشان را با فرماندهى از دست دادهاند. آقاى رئيس جمهور التماس مى كنم در نتل اين اطالاعات اسم مرا نبريد. جون اينها اگر بفهمند من اين حرفها را به شما زدهام مرا خواهند كشت؛ اما من قبل از آنكه زنرال كانتيو راهى سانتياگو شود بااو صححبت كردهام. به نظرم مى رسد كه براى دادن دستور به سرهنگگ ر گو روبيدو و ناخدا كارنرو فرمانده ناحيه دريايى منطقه براى مذاكره با فيدل كاسترو در مورد آتشبس دير شده است.) بعد از آن ملاقات باتيستا فورأزڭنرال پدرو رودريگز آَ ويلا فرمانده كل نيروهاى مسلح را فر اخوانده تا بغهمد آيا زنرال كانتيو واقعاً راهى اورينته شده است يا نه. زنرال

اين خبر را تأئيد كرده و اضافه كرده است كه زنرال كارلوس تابرنيا هوابيما و هلى كويتر درخواستى او را تأمين كردهاست.


 در اوريتته به زنرال كانتيو داده شده بود، اطلاعى ندارد. او موقع صحبت كردن مرتب
 زنرال كانتيو قصد خود را از اين سفر مذاكره با يك كشيش كه با با فيدل كاسترو ارتباط داشته ذكر كرده است. براى ديدار آن كشيش بوده كه رامى سانتياگو شد و او هم در اين زمينه دستورى صادر نكرده است. باتيستا به زُنرال پدرو رودريخز آويلا رئيس ريستاد






 مارتينز سوارزبراى اين منظور انتخاب شده بود.

 بود. در آن زمان كانتيو هنوز در سيرا ماسترابود. بعدازظهر بور بود كه كانتيو همراه با بايز كيردو
 كه مراقب باشد تا هلى كويتر دچار عيب و نقصى نشود. به گفته مارتينز سوارز، كانتيو به او گفته بود كه (اسوارز! ديغر دير شدهاست.) انغار سبوى آبى روى زمين ريخته و ديغر



است هيج بيام رمز راديويى از سوى ستاد مشتر ك نيروهاى مسلح مبنى بر لغو مأموريتش


 دستورى دريافت نشدهاست.)
 زنرال كانتيو كه در ملاقات روز شد به تعويق افتاد. چهار ساعت باهي







 بگذاريم. اين دو هر كدام يكى كلت كاليبر 140 آمريكايى ـ كه

 خود تصور نمى كرد. در صحنه مذاكرات قهوه، سيگار و مبادله كلمات و الفاظ خوب



فرماندهى ارتش] رها شودو آزادانه تصميم بگيرد. در آن جلسه اتفاقى براى او افتاده بود.





 جماعت و گروه. مختصات سخنان من اين است. قدرت متعلق به گروه و جماعت

 مفاهيم ديگر. همه اينها حرفهاى مسخره و بـى ارزظشى است. مسئله اين است كه شما بـا به


 را به مردم كشورم هديه كردم. بهعبارت ديگر شما فقط وقتى آزاد هستيد كه قد


 هر وقت صحبت به حبس و بازداشت باتيستا مىرسيد ترديد نشان مى داد. كانتيو از دو
 و موضوع دومى كه بسيار اهميت داشت اينكه من آرزو داشتم براى مصارف توا تبليغاتى
 بانكهاى خارجى گذاشُته بود و مامى خواستيم _در ازاى اعدام


## 1. Sherman

2. Louis Althusser

ويزه در پالما ده مايور كا بدزديم؛ اما همان روز خبردار شديم كه او در اثر سكته قلبى




 كوكوين ' ببرد.




 با اين كشيش تماس بغيرد و ترتيب ملاقات مستقيم با كاسترو را بدهد و ته و و و توى قضيه رادر بياورد و بفهمد (اواو چه مى خواهد.")







 كاسترو] انجام داده لغو كند.
ممكن است خواننده خيال كند كه اطلاعات مربوط به ملاقات كانتيو و باتيستا [كه فقط آن دو نغر در آنجا حضور داشتهاند] تخيلاتى است كه بعد از بيروزى انقلاب

HFH نصل جهاردهم/ كثور من،انقلاب
بهذهن من رسيده و اكنون نقل مى كنم. در حالى كهمن از اسنادو شواهدى استفاده كردهام كه اخيراً با دقت جمع آورى و بايگانى شده است. از طريق هم همين اسناد و شواهد است است

 است كه اگر فيدل كاسترو از بعد از تهاجم تابستانى در موضع پيروز اني براى چه به مذاكره كردن علاقهمند است.")
 آن هم در شرايطى كه در جنگ پيروز شدهام. شايد فكر كرده بود كه دو سال آخر جن جنگ براى من دشوار بوده و خسته شدهام؟ در ميان دوستان و رفقايم اختلاف بروز كر كرده؟

 مراوده با ارتش بودم و نه با



 كانتيـو در پاسخ بـه باتيستـا احتمـالا گفتـه است: (امن پاسخیى ندارم آقـاى
رئيس جمهور.")

زنرال تابرنيا كمى بعد از ديدار با باتيستا به خانه كانتيو در پايگاه اردو گاه كلمبيا



يك روز بعدازظهر من در لاپاتاآلتا بودم كه اطلاع دادند خوزه پاردو لادا همر اه
 من داد. روى نيمكتهاى نامناسب جلوى ورودى نشسته بودند. خوزه پاردو لادا همر اهـ اهـ






 رااز درون كيفش بيرون آورد. يكى ساعت رولكس بود كه چنين ساعتى به من هديه مى شد. بعد هم يك دوربين مينو كس َبيرون آورد. آخرين چيزى كه از آن كيسه جادويى بيرون آمد يكى نسخه از آخرين شماره [فصلنامهـ] سلكسيونس ${ }^{\text {بو }}$ [ [كه نشريهاى شبيه به نشريه ريدرز دايجست

 جواهر و علت هديه دادن آن به خودم خشنو چحند روز بعد من و پاردو لادا جلوى در چحوبى ساختمانى در لاپلاتاآلتا نشسته

 ميان دو انگشتم داشتم. در انتظار بودم كه بعد از نوشيدن قهوه سيگارم را آتش بز بنم.

 خودمان را وقف تغيير اوضاع سياسى آمريكاى لاتين كنيم، در حالى كه آمريكائيان در اين منطقه فقط مداخله كرده بودند. آمريكائيان واقعاً ترسيده بودند. باور كرده بودند كه

1. Maximo Gomez
2. Rolex
3. Minox
4. Selecciones
5. Readers Digest

MFD نصل جهاردهم/ كشورمن،انقلاب

همه اين كشور رها بهدست ما خواهد افتاد. همه توانايى ها و قابليتهاى خود را به ايجاد نيروهاى ويزُه براى مبارزه با شورشيان و ير كردن جاى پليس آمريكاى لاتين با مشاوران اطلاعاتى و كارشناسان بازجويى خود معطوف كرده بودند. اين كارشناسان كيفهايى حمل مى كردند كه آخرين وسايل الكترونيك براى شكنجه و بازجويى در آن يان يافت مى شد. آنها مىتوانستند بيضههاى كسى را شوك بدهند، جشم او را از كاسه درآورند و يا زبان كسى را بسوزانند. آنها نمىدانستند آنجه در كوبا در جريان بـان بود تنها يكى انقلاب با



 آمريكاى لاتين گرفتار مبارزه با رنجرهاى خارجى [آمريكايى] شده بودند. در حالى كه

 كه ما اجرا مى كرديم قرين به موفقيت و در اختيار گرفتن قدرت نخواهو اهد بود. شايد آنها جنگى ما رانوعى عمليات صلحآميز تلقى كرده بودند.
همانطور كه چشت آن در نشسته بودم خطاب به پاردو و مانوليتو كه ساكت
 با استعداد • ־اهزار نفر نياز خواهيم داشت تا دستكم بيست سال در قدرت باقى بمانيم."
رنگا از رخسار پاردو پريد. احساس كردم كه او متحلد و همراه من نيست و راهاو او در اين انقلاب از راه ما جداست. با رفتن سرخى خون ار از صورتش بود كه معناى (اتنهايى قدرت" را درك كردم. اين پديده در كسانى وجود دارد كه حاضر نيستند كوركورانه از تخيلات خود بيروى كنند.
پاردو با لكنت پرسيد: (افيدل! آمر يكائيان حیى؟)
بدترين دشمن همه امكانات و قابليتها ترس است.

...هـ بخورند كارى صورت دهند. حتى نمى توانند انگشت خود را متو جه ما بكنند. ما



 آوردهو تحويل رائول دادهاند.) مسئله اين بود كه تا آن روز بها اين نكته ها نينديشيده بود. بعدها خبردار شدم كه پاردو به پناباز گفته بود كه (اببين! بولاس 'عقلش را از
 كرده بودم. البته اين مخفف يك اسم مستعار بزر گتر بود كه من براى خود انتخاب كرده
 من پاردو را هر گز به دليل اين برداشت نمى بخششم. باردو نمىدانست كه من تولد يك

 بيروزى انقلاب از شرش راحت شديم كلمهاى سخن بر زبان نراند مگر آنكه به گوش من رسيده باشد. او حتى در كوههاو تنگهها يا در مسكو، يكن يانيويورك هـ هم هرچهـ گفته بود به گوش من رسيد. من زمانى او را بهعنوان سفير سيارم به نيو يور كـ
 ساعت شش صبح بود كه در حياط كارخانه شكر آمريكانا قدم مىزدم. سليا سانتحز و تعدادى از محافظان هم همر اه من بودند. در حال فكر كردن به آن افسر شو شور آنى از نيرو هايمان بودم كه بيراهن از تنش بيرون آورده و به درخت بسته بودند تا من او را اعدام كنم. آفتاب دميد. به طرف خانه چوبى كه به رامون فونت مدير كارخانه تعلق
 قرار بود عدهاى در صحنه اعدام آن افسر شورشى حاضر باشند. من در فكر بودم كه آن

MFY نصل جهاردهم/ كشورمن،انقلاب
تير را به خططا نفرستم. آن افسر شورشى براى گرفتن جشن سال نو تيرى به هوا شليى كرده بود. او زيادى خورده و سياه مست شده بود.
در نظر من برقرارى نظم و ديسييلين قاطع در ميان نيروهايى كه قرار بود بود با با
 در آستانه پيروزى انقلاب پوست از سر روستائيان بكنند. موفقيت من در اين بود كه تا آن روز اين مردان مسلح رادر بالاى كوهها دستجين كرده بودم. مردانى را انتخاب كرده

 بود كه مىدانستند هر آنحه را كه دلشان مى خوام تفنگْهاى باتيستا روبرو بودند و از سوى ديگر با جو انو با اين حال مجبورم اعلام كنم كه روستائيان كوبايى معمولاً مرديمى صان آرام بودند. جاه طلبى هاى كمى داشتند. اگر حه از همه نعمتها روا و و رفاه زان زند بعد از انقلاب صنعتى نصيب مردم بسيارى از كشورهاى جهان شان شدها است محروم بودند،

 لوبيايى كه كاشته بودند تنها دارايى آنها بود كه اجياز
 خود مترتب نمىديدند. آنها اصلاً فراموش كرده بود بودند كه ديروزى هم در داشتهاند. آنها با حنين موقعيتى در عين حال مهمترين عنصر در اقتصاد روستايى كوبا بودند. آنها در محيط پيرامون خود صلح و آرامش را شناخته بودند. در محيط اطر افر اف مصالح لا لازم را را
 و پرداخته بودند. زندگى آنها در چجنان بستر ثابت و آرامى قرار گرفته بود اين جيزى در زندگى آنها رخ نداده و در آينده نيز پيزى در در زند
 تفنگ براى آنها يك عنصر متحول كننده بود افسر شورشى در محوطه كارخانه شكر همحچنان به درخت بسته شده بود. قرار

بود در ساعت تعيين شده اعدام شود. وقتى از نوك مخسكى به او نگاه كردم جيزى ند يدم. عينكم را از روى حشم برداشته بودم. ديگر براى بيرون آوردن عينكم از جيب بود. عده زيادى جمع شده بودند و اگر مى خواستم اشتباهم را جا جبران كنم و عينكم را


 همه آن افسر شورشى را تنها بگذارند و كنار بروند. دريادار ولفگانگ لارازازيل جنبش شورشى ونزوئلا كه بعد از سرنگونى ماركوس برز خيمنز به قدرت زسيده بود تفنگ نويى همراه با مهمات فراوان براى من فرستاده بود و اين اولين بار بو بود كه كه با با آن
 شورشى رااز تنش جدا خواهد كرد و در نتيجه آن اعدام تبديل به صحنه ناخوشى بر براى
 روان مى گرديد عدهاى از حاضران به حـر حالت تهوع مىافتادند. اين اولين بار بود كه از



كرده بودم.
خورشيد در حال بالا آمدن بود. مىرفتم تا باقىمانده خوراك كبوتر، لوبيا و


 كه انسان تا قبل از اطلاعات ناخودآگاهى كه بهدست مى آورد تنهاست. در مذهب كفار و خدانشناسان از اين احساس بهعنوان يك حس خرافى نام مى برند. اين نزديكترين




[^46]HFQ نصل جهاردهم/ كشورمن،انقلاب

صدايى برخاست: -(افيدل!)
در ابتدا اصلاً متوجه صدا نشدم. نفهميدم سليا مرا صدا كرده است. بازوى مرا گرفت. رفتارى كاملاً يدرانه و غير زنانه داشت.
 مدرسهها اين طرف و آن طرف راه مىروى."
وقتى در حالتى از خود بى خود شده صداى هوإييما را بالاى سرم شنيدم به سمت




كمترى پرواز مى كرد.

با خود گفتم: (پحه هوإيماى عجيبى! چحه پرواز شگفتآورى!)"

## اسبديوانه بینام، سحر كاهسرخ

مانوليتو چناباز سوار بر اسب وارد لوس نگروس ' شد. اسب را در گيسا از زن
 آكرا گرفته و از آنجا به لوس نگروس آمده بود. اسب سياهرنگ بسيار زيبايى از تبار اسبهاى عربى بود. سوار شدن بر حنين اسبى كار سادهاى نبود. زين اسب اس از نور نوع انگليسى و بسيار ناراحت بود.
مانوليتو تعريف كرد كه آن شب در خانه آلخاندرو زيتون「 كه صاحب قهوهخانهاى بود خوابيده است. صبح كه از خواب بيدار شده خبر رفتن باتيستا از كشور رااز راديو شنيدهاست. ديگر بهاسب نيازى نبود. رنه پاحچچو سيلوا

1. Los Negros
2. Evorita Acra
3. Alejandro Zaitun
4. Rene Pachecho Silva

را رها كرد. سوار بر جيب حر كت كرد. جاده خوبى نبود. مردم در لوس نغروس به
 به آسياب رسيدند. پاچحچو، مانوليتو را جلوى خانه مدير آسياب پياده كرد. من در همان
 محوطه آسياب شور و هيجانى به چشم نمى خورد. اوضاع آرام بود. پاردو هم ساكت مانده بود. توى تراس روى صندلى راحتى نشسته بود و شايد منتظر بود صدايش كنند



 (اين مادر ...ده عليه من كودتا كرد.) اولين واكنش من نسبت به اين خبر حاد و تند بود.
 كنيد. من سانتياگو را به آتش خواهم كشيد. فكر به آتش كشيدن سانتياگو، در برابر ظرفى از پلو مرغ و موضوع خيانتى كه به من شده بود. در بعضى از شرححالهايى كه برای من نوشتهاند به اين سه نكته اشاره شده است. نوشتهاند كه من در بچگگى پولى در حد

 به يادم مانده باثد نوشتهاند كه قبل از آتشزدن خانه مشعلى رادر دست من ديدهاند؛ اما واقعيت اين بود كه خانه ما سالها بعد با آتش سيگار پدر بيرم به آتش كشيده شد. جاى تعجب دارد كه شرححالنويسان من خبر ندارند كه من بعد از خروج باتيستا از كوبا و در روز بيروزى انقلاب كوبا قصد آتشزدن سانتياگو را داشتهام اين مطلب مى توانست به آنها بهانه خوبى بدهد كه كرايشهاى مرا در به آتش كشيدن اطراف خلو رد در در زمانى كه آرزوهايم محقق نمى شود تو جيه كند؛ چجه اين آرزو بدست آوردن پند سكه باشد و چه

تسليم شدن جمهورى در برابر من.

شايد به آتش كشيدن دومين شهر بزر گ كوبا مهمتر بود، چرا كه من مى توانستم

نص1 نصل جهاردهم/ كشورمن،انقلاب
تصور كنم آتشسوزى \اكتبر \AV| شيكاگو چگونه رخ داده است. من اجازه نمىدهم ذهنم در برابر كج خلقى هايم هر حهه مى هم مثل ديگران هستم با اين تفاوت كه هر چهه دلم بخواهد انجام میدهم. چیه كسى مى تواند مانع من شود؟ در مورد آن افسرى هم كه قرار بود اعدامش كـر كنيم همين اتفاق

 متلاشى و او را از صحنه انقلاب كوبا محو مى كردمب؟ من مى مخواستم كارى صورت دار داده


 در هاوانا ساعات سختى بود. وقتى در هاوانا زمام امور رادر دست گـر دا دفتم دستور انحاللا

ارتش رادادم. در آن ساعات هنوز هيج جيزى مشخص نـي هو هود و هر امكانى فراهم بود.

 ساختمان كلمبيا يعنى ساختمان مركزى ارتش در هاوانا شدم در سخنانم با سربازان
 فراوان از من استقبال كردند. بسيار اميدوار بودند و صداى نمى شد. بايد آرامشان مىكردم. بايد همه حالات دفاعى آنها را از بين مى بردم و هر گونه









كه مىتوانست باتيستا را بكشد قادر بود زمام امور رادر دست گرفته اعلام انتخابات كند و خلاصه به قدرت رسيده هر حهه را كه من به سختى و ذره ذره بهدست آورده بودم نابود




 توانسته بوند باتيستا را بكشند بلافاصله ضدانقلاب شكل گر كرفته بود. آنها مر ابه براندازى دولت متهم مى كردند و در حقيقت خودشان با يكى اقدام براندازانه همه رشتههاى مرا مرا پينبه مى كردند. البته در اين راه موفق هم مى شدند.


 نيروهاى نظامى دشمن براى توجيه حضور خودمان در ساختمانهاى دولتى در هاوانا.
 وجود نداشت. اين امكان نيز وجود داشت كه به نوعى در دل نظاميان بذر اميد بكاريم. همه اين اقدامات به دليل شرايط خاص آن زمان و مكان بود. استفاده از ارتش در حقيقت وسيلهاى براى شكست دادن ارتش تحتنام ديگرى بود. آن نام شكست نبود، بلكه جذب آنهاو تغيير دادن هويتشان بود.
من هنوز در ميانه اين مذاكرات بودم كه حوادث روز اسادسامبر مر اغافلگير كرد.
 و مقر حكومتى در آن بود، بلكه به اين دليل كه من در سانتياگو بودم و و هر جا جا كه من بودم انقلاب هم هويت مى يافت. اين خطر وجود داشت كه در هاوانا كودتايى رخ بـر بدهد و و كسانى كه كاخ رياست جمهورى را هدف قرار مى دادند مر ا|ز رسيدن به قدرت باز دارند.
 راه رسيدن به هاوانا را در پيشُ گرفتم تا به بايگاه كلمبيا رسيدم. ديگر قصد آتشزدن و

نصل جهاردهم/ كثور من،انقلاب
خاكستر كردن سانتياگو را نداشتم. برعكس سانتياگو به پايتخت كوبا تبديل شده بود. روز اول زانويه سانتياگو به بايتخت موقت كوبا تبديل شد و من راه هاوانا را در بيش
 تصاويرى را كه روز ^ زانويه به دنيا مخابره شده است به ياد داريد. در اين روز من و
 كردند. از ميان ساختمانهاى بلند شهرعبور كردم. همهاچيز اصيل و غير تصنعى بود. ورود من به هاوانا به شعرى كوتاه مىمانست. شعر ورود ما به هاوانا در آغاز سال 1991 در براگ نيز سروده شد. ما همين طرح را به دوستان چیکى داديم كه روى اسكناسهاى جليد
 چريک از يکى سو و عدهاى از افسران باتيستا از سوى ديگر مرا احاطه كرده بودند. آخرين بار هاوانا را در آن بعدازظهر همراه با الجّينو اسكيول قبل از ترك كوبا به مقصد
 غرب هاواناو در حاشيه بزر گراه مركزى رسيدم. انگار براى اولين بار بود كه اين محل را
 همه اين كشور مال من است؟؟) مى خواستم با ينجاه مرد ريشويى كه همر اه من بودند به آنجا حمله كنم. به دليل سلامتى و رعايت اصول بهداشتى نبود كه با همه نوع كارهاى زيرزمينى و پنهان در هاوانا مخالف بوديم و حتى در سانتياگو بايد خانهها را تميز مى كرديم. هدف من اين بود كه اراده شهر را بشكنيم و اراده پريكها را بر اراده هر كس ديگر برترى ببخشيم. وقتى اين برترى را پيدا مى كرديم بها ارتش حمله مى كرديم، ارتشى كه تا اينجا هنوز دست نخورده باقى مانده بود. اين اقدام براى بقاى انقلاب ضرورى برى بود. به همين دليل بود كه اعدامها را آغاز كرديم. ابتدا دستور دادي رااز كوبا اخراج كنند. مى دانستم اين اقدام چه تأثيرى بر روحيه فرماندهان نظان
 كوبابود كه ارتش اجازه يافته بود هر جه مى خخواهد بدون فر فرمانده و ر رهبر انجام دهد.

فصل پانزدهم

## جمهورى از بالاى چوبهد دار

طبقاتى كه بايد از صحنه تاريخ محو شوند، آخرين كسانى
هستند كه باورمىكيند بازى آنها بها آخر رسيده/است.
"جوزف استالين"
19r4
در ذهنم تصورى كلى از برنامههايى كه براى هاوانا پرورده بور بودم داشتم. وقتى ياران من شروع به پیاده شدن در بزرگراه مر كزی در پانزده كيلومترى شرق هاوانـانـا كردند، بارقههاى اين برنامه در ذهن من نمايان شد. ساختمانهاى بلندمر تبه برخى تصور ها رادر ذهن من تغيير داد. بد يهى بود كه ما براى حغظ كرامت و شر افتمان و يا براى حفظ كرامت ("خلقهاى شريف") به انتقام نياز داشتيم. براى انتقام هم بايد بهانهاى مى داشتيم. كسى

 مى گشتيم تا به كمك او جاى خالى باتيستا را پر كنيم. اگر جنين دشم
 اورا كه اعدامها راانجام مىدادند در اختيار نداشتيم. اعدامهاى وسيع هم واكنشهاى منفى به بار مىآورد.
هر روز هم كه نمىشد دشمنان جديدى تراثيد. بهترين دشمن همان دشمن

نصل بانزدهم/ جههورى ازبالاى جوبد دار

استراتزيك بود. در يادداشت معروفى به سليا قسم خوردهام كه بعد از خلاص شدن از شر باتيستا جنگى راعليه آمريكا آغاز كنم؛ اما احمقانه است كه ادعا كنيم من در فكر ايجاد شرايط مناسبى براى تراشيدن دشمنى بزر گتر از باتيستا بودهام. [دشمن بزر گتر
 شده بود مى توانست بهانهاى براى آينده ايجاد كند. به قول لنين يكـ انقلاب اروز ارش اين را را
 دست كم انقلابى چون انقلاب كوبا اين ارزش را دارد كه بدانيد چچوگنه بايل دشمنانش را بسازيد تا دفاع خود رادر سايه وجوداين دشمنان تو جيه كنيد.
 بهعبارت ديگر قبل از آنكه قدرت ما تحكيم يابل، نيروها و جناحها چشم ديلن ما را نداشتند. بعد از آنكه قدرتمان را تحكيم بخشيديم دريافتيم كه هنوز آسيب پٍ ير هستيم. چحر اكه ديگر دشمنى نداشتيم. انحلال ارتش و گروههاى شبه نظامى ديگر در كنار از بين بردن اقتصاد متعلق به طبقه ثروتمند چيزى بجز اعمال روشهاى لنينيستى نبود؛ اما كجا بود آن دشمنى كه مىتوانست همه حملات مرا تو جيه كند؟ كجا بود آن دشمن خونخوار، ظالم و بىرحم؟ اين ديگر به لنينيسم ربطى نداشت. اين جيزى نبود بجز فيدليسم محض.
اولين بارى كه اطمينان يافتم پيروز شدهايم و پيروزى بیى هيج حرف و حديثى از آن من شده است، زمانى بود كه ديدم سليا مشغول شانه كردن موهايش است. مدتى طول كشيد تادريافتم بر سليا چه گذشته است. آسنياب آمريكايى راترك كردههو عازم سوريانو '
 رئيساجرايى راديو شورشيان امكانات لازم رابراى انتقال اين بيام فراهم كرده بوده يكى ديگر از ابعاد تاريخنگارى انقلاب كوبا اين است كه هسته مركزى گروه پر ییى انقلاب مركب از دوازده مرد معرفى شده است. اين تركيب را كارلوس فرانكوى كه روزنامه مخفى (انقلاب) ما رادر هاوانا منتشر مى كرد ييشنهاد كرده بود. او روزنامهنگارى پابیى
2. Carlos Franqui

و تيز بود. وقتى هم كه به سيرا ماسترا آمد مسئول راديو شورشيان شد. اليده هس هسته مر كزى







 خوشى ندارد. يك روسرى روى سرش بسته و و آن رازير كلو كر كره زده بود. قبلاً فقط كلاه






 زن در كوبا و شايد در همه قاره آمريكا و به كمانم






 كرد. ييروزى آرمانهاى سياسى من به معناى شكست احسانى احساسات رمانتيك او بود. او زن

UDY نصل بانزدهم/ جههورى ازبالاى جربددار
ريزاندامى بود از يك خانواده خرده بورزواى روستايى كه به بودن در كنار من علاقهو وافر








 بىارزش؟ه

پالما سوريانو. همه مردم شهر از خانههايشان بيرون آمله بودند. خيابانها پر از
 همه آنها نشانه دورنگ






 استفادهاز تيغ خودتراش راكنار كذاشتندو واجاز
 هم طويلتر شد. ظاهرأ در فرايند انقلاب و جنـا


كه توليد اسرىیهاى خوشبو كننده بدن يكى از بالاترين ميزان توليد راداداشت مى رفت كـي
 رييروزى انقلاب كوبا نوعى فضاى زند









 به محض آماده شدن استوديوى محقر راديو شور شيريان آماده قر ائت اولين اعلامياميه


 من جشم دوخته بودند.
آماده ارائه ييام خود بودم كه خبر دادند




 بودند. دوباره اصرار كردند كه كانتيو از هاوانا قصد صحبت

مى گفتم (امن كه ديوانه نيستم.) من قصد نداشتم با كسى و مقامى در تماس باشم كه وجود خارجى ندارد. از نظر من كانتيو ديگر وجود نداشت. پس با او صحبت نخواهم كرد. قدرت اكنون در دست انقلاب است. آخرين جملهاى كه ادا كردم اين بود: ا(قدرت در اختيار انقلاباست.")

فرمانده هوبر ماتوس ' در آلتو دل ويالون' بود. او را مسئول حمله به سانتياگو
 هازا ${ }^{\text {¢ }}$
 هوبر قرار گرفته بود بعدها به فرمان رائول اعدام شد. در شب Yا زانويه در پاى كوه سنخوان آخرين نفرى بود كه به خرب گلوله به خاك افتاد. رگو روبيلدو و هازا بعد
 هوبر گفت: خوب ممكن است جنگ تمام شود، اما اگر توافقى حاصل نشود من [به
 را به آتش بكشد. رگو دست و پايش را جمع كرده بود ـ ـ رائول وارد گفتگو ها شا شد. رگو
 است به سانتياگو برويم. با دو جيبٍ جداگانه راهى مونكادا شدند. در آنجا آنجا افسران ارتش


 مى خورد. با اين وجود در مسير رسيدن به پالما متوجه شدم كه شهر هنوز وضع عـه عادى دارد و به عبارتى هنوز دست نخورده باقىمانده است. گفتم كه از افسرانش بخواهد

[^47]بهصورت ستون در طول جاده مستقر شوند و هر ماشين يا كاميونى كه از آنجاعبور كرد

 شده از راه دور با آن بجنگگ. رائول و هوبر بهعنوان پيشقر اول به سانتياگو رفته بودند. من
 كه اطراف من بودند مرا يك مو جود منتخب مى دانستند و دوست داشتند خود را در راه من قربانى كنند.














 بود. هيج جانرفته بود. به هوبر گفتم: (ا(از نيروهاى شماه

1. El Escandel
2. Praetorian Guard
3. Duque

نص| نصل بانزدهم/ جههورى ازبالاى جوبد دار
نيرو با خودم مىبرم. بايد شهر رااشغال كنيم. همه نقاط مرتفع شهر را بگيريم.") صبح روز
بعد راهى مونكادا شد تا بهعنوان مسئول منطقه اوضاع را در كنترل بغيرد. احوال رگو روبيدو را پرسيدم. سرهنگ باعينكى بر چشمّ، رفتارى مناسب و قيافهاى سر به راهوارد شد. اصلا خبر نداشت كه بارسيدن مابه هاوانا مقام فرماندهى او در

 هاواناا» گذاشتيم. حدود يکى هزار نيروى جريکـ شورشى و دو هزار نفر از اعضاى ارتش هم همراه من بودند. به رگو گفتم: (رگو! بيا همراه من باش.)" لحنى بسيار گرم و خالى از تكلف داشتم. حتى كمى هم حالت رفاقت و غيررسمى نشان دادم. سفر آرام و حساب شده ما به سوى هاوانا آغاز شد. حضور من بر بالاى تانكى همانقدر اهميت داشت كه پاكسازی مقاومتهاى پراكنده در سر راه، مذاكره، سخنرانى و فتح شهر سينفوئه گوس كه فتح مهمى بهشمار مىرفت. اين شهر را نيروهاى جبهه دوم ملى اشغال كرده بودند. اين نيروها بخشهاى مهمى از هاوانا و حومه آن را هم اشغال كرده بودند. ارتش همر اه من بود

و بيتحاره ر كو روبيدو كه هنوز نمى دانست در اين سفر گرو گان من است. زير تاقى پادگان مونكادا ايستاده بودم كه رائول همراه با ويلما اسبيين ' براى خداحافظى آمد. اينجا همانجايى بود كه شش سال بيش همراه با رفقايم كوشيده بودم به زور گلوله از آن عبور كنم. نيروهاى نظامى رگو و نيروهاى شورشى من سوار بر خودروهايشان ستونى تشكيل داده بودند. من هم در حال خروج از ساختمان ريان شهردارى بودم. سعى مىكردم خاطره قدمهاى ترديدآميز آن روز صبحم را كه به پاد گان مونكادا حمله كرده بودم فراموش كنم. به سمت تانكى رفتم كه قرار بود بيشإيش بـي بقيه نيروها حر كت كند. از گوشه چششم رائول را ديدم كه مشغول گفتن خحيزى به ويلما بود. انگار مى خواستاجازه بغيرد كه با من حرف بزند. از ويلما دور شد و به سمت من آمد بىى آنكه ويلما تكانى بخورد. دستى براى ويلما تكان دادم و لبخندى زدم. مى خواستم به او بغويم كه روابطش را با برادرم رائول تأئيد مى كنم. ويلما در لباس اونيفورم زيتونى زيبا و شيرين بهنظر مى| آمد. سلاحى بر كمر بسته بود. گل گلايول سفيدى هم لاى موهاى

1. Vilma Espin

سياه رنگ پر پشتش فرو كرده بود. وقتى در مايارى ' بودم از رابطه آن دو خبردار شده


 در اين مأموريت كمكى زيادى به رائول كرد. در آن ايام عدهاى از از رفقاى ما در در سانتياگو
 خبر دار شده بود و آنها را به محاصره در آورده و هويت آنها را كشف كرديه بو بود. ويلما




 موهايش را جمع كند موى دم اسبى پشت سرش از زير كلاه برهاش بيرون افتاده بود.









 صورتشان را مىتراشيدند اما هر گز دست به موهايشان نمى زدندند. آنها سفيديوست و و

نصل بانزدهم/ جمهورى ازبالأى جوبه دار

صاحب خانوادههاى خوبى بودند. موهاى صاف و بلند قرابتشان را با اكثريت نيروهاى من در سير ا ماستر انشان مىداد.
دستم را روى شانههاى رائول گذاشتم تادر ملأعام نمايشى از دوستى و مودت خودمان رانشان دهم. بعل صدايـم را ايائين آوردم و گفتم: ـ (اشب همين جا با هازا مى مانى؟؟)

رائول سرى تكان داد.

- "(رد اين افسران را گم نكن. مر اقبشان باش و تصفيه كردن آنها را شروع كن.") _(افيدل! هازا كه كارش تمام است. همين امشب سرش رازير آب مى كنم.") ــ (ارائول جان! حالا لاز زم نيست خيلى عجله كنى.)" ـ (افيدل! بايد اعدامش كنيم. خيلى مادر ...ده است. با اين بازوبندى كه به نام جنبش צY زوئيه روى بازويش بسته و با اين كبر و غرورى كه در شهر رفت و آمد مى كند مردمر الز انقلاب متنغر مى كند.)"
ــ"(ابسيار خوب! اعدامش كن. اما فقط موقعى كه من جلوتر از ستون حركت كرده و دور شده باشم. مثلاً وقتى كه به كاماگويى رسيده باشم. مى فهمى؟ رائول! بايد ارتش را منحل كنيم. من به وضع رگو و پاد گانهايى كه بايد تسليم شوند رسيدگى مى كنم. وظيفه تو اين است كه اين ساختار رادر هم بشكنى." بعد انگار موضوعى بيدا كرده كه به نفع اوست و مجبور شده حرفى بزند ادامه داد:
_((اين خوكها را هم بايد بكشيم.") ـ (ابكش رائول! بكش! هر چحه مى خواهى بكن؛ اما در مورد هازا به حرف من گوش كن. وقتى او را بكش كه من از اينجا خحيلى دور شده باشم.") ــ (ابابا! هازا كه خيلى مادر ...دهاست.) سرى به عامت تأئيد تكان دادم. هنوز دست من روى شانههاى رائول بود. بازوى رائول را فشار دادم و بعد به سمت رگو روبيدو رفتم. ارتش كوبا در بهترين شرايط هفتاد هزار نيرو داشت. در پايگاه كلمبيا از بالاى

يك سكوى جوبى به نيروهاى ارتش نغاه مى كردم. كاميلو سكو را بابزرسى كردي






















 من به هاوانا خيلى امميت داشت. قبول دارم شهرى با اين موقعيت و اين نام نبايد در سر

راه فردى چحون سزار حادثهاى بيافريند؛ اما نمى دانم چچگونه اين اتفاق را با كلمات براى
 جاده خروجى ال كوتورو را بستهاند. يكى از خواهر انم پسر بـج

 براى من دست تكان مىداد. براى اينكه همه جيز را بهتر ببينم عينكم را بر جـشم




 سرم بود گفتم ((هوبر!اين فيدليتو است.)" هوبر يك دستش را بلند كرده بود تا تا توازن خري خود را روى تانكى در حال حركت حفظ كند. مردم از هر طرف روى تانكى ريخته و عدهاى
 دست روى شانه آنيبال يكى از محافظانم كه در سمت جپ نشسته و دست راستش را

 حتى امروز هم نمى دانم كه پسرم چططور خود را به بالاى تانكى رساند و مرا در آغوش كرفت. بالاخره اين اتفاق افتاد. چنان در بغلم فشارش دادم كه سختى است استخو رانهايش را را هم احساس كردم. حتى امروز هم اين حس در من زنده است. نمى خوراهم اين اين قصه را بيش از حد بزرگ و طولانى كنم؛ اما براى ثبت در تاريخ لازم اس است اين نكته را را بغويم. اولين جملهاى كه ميان من و بسرم ردو بدل شد سؤالى بود كه من از از او پر بسيدم: ا(ادلت





كه مشتاقانه به سلاح هايى كه سر دست دوستان و رفقاى من در هوا تكان مى خورد نیا







حر كت كاروان ما و ورود اين كاروان به هاوانا يكى از نمادهاى قطعى تاريخ




 ديوانى باعنوان (اشعر اعتراض) كه به انقلاب كوبا تقديم كرده است ده ده هـ هز اس ار دلار هز ينه




 خبرنغاران يانكى در كوبا در آن ايام هنوز در بايگانى هاى آمر آم يكايى نغها





[^48]بود. اين برنامه تقليدى بود از يك برنامه آمريكايى به همين نام. من از ظاهر شدن در

 جمعه كنار بگذاريم. سياست كوبا در تلويزيون جان مى گرفت. وقتى به سوى ساختم پايگاه كلمبيا مىرفتم عكس خودم را روى پوسترهايى كه بهدست مردم بود مى ديلمـ اين پوسترها از بالاى ايوان خانهها آويزان و روى ديوارها خا جسبانده شده بود


 مربوط به انقلاب كوبا و يكى از مشهورترين آثار اين هنرمند است. نكتهاى هم شدم و آن اينكه من اولين چريكى ويكى هستم كه در لباس رزم باريشى انبوه در بر ابرابر دوربينهاى تلويزيون خود را معرفى كرده است. ارتش شورشى ما تر كيبى بود از افرادى
 ميان دندانها و مسلسلى آويزان روى شانه همتحون رابين هود يا اميليانو زاپاتا. انقلاب ما ما

 و تبليغات ضدانقلاب نگاه كنيد. آنها تلاش مى كنند ضدانقلاب را يكـ روزه احيا كنند و
 سخنى از اصلاحات يا مذاكره به ميان نمى آورند. در اين فكرند كهـ كه در آن آن بعدازظهر مرا از روى تانكى سرنگون كنتد و تفنگ مر ا بغيرند و بالا ببرند. همين و بس. در حقيقت اين

 رئيسبانكى ملى كوبا بود كفتم: (اای آرزانتينى! تصوير ورود شورشيانيان به ها هاوانا را روى
 وقتى به پايگاه كلمبيا بازمى گشتم انبوه نظاميانى را مىديدم كه نگرانـران سلسله

[^49]
 بى صاحب بردارند و بروند: كلاهخود فلزى، گيتر، دستكش سفيد مراسم تشريفات،
 شوخى كنم و اميدى در دل آنها نگه دارم و متقاعدشان كنم كه در استخدام ارتش بانى باقى


 اجازه دادند سخنرانىام راشروع كنم. از زمان وروود من به هاوانا
 جمعيت آرام شد. چهار ساعت صححبت كردم. تصور كنيد در طول اين چحهار ساعت چیه

 هجوم مردمى بودند كه مى خواستند خودشا

 در آن محل مى گشتند و جايى بلندتر از شانههاى من با با قدى در در حدود






 افتاد معلوم شد كه اين حادثه شگون نداشته است. اصو لأخر أخرافات كوبايى كبوتر رانشانه

نصل بانزدهم/جههورى ازبالاى جوبد دار
بدبختى و بينوايى مىداند. شايد توماس نظر خودرا از يك كشيش يوروبا' دريافت كرده

 بههمين علت اولين كارى كه كردم انداختن نگاه به پاى كبوترها از روى شانهام بود.


 مر اسم مذهبى شان شركت كردم. درروز هشتمزرانويه 1909 آن كبوترها اسرار تازهاى رابه روى ذهن من گشودند. در آيين يوروبا كبوتر حيوان كوچكـى است است كه در تعداد نامشخصى از سوى خداى يوروبايى ها به زمين فرستاده شدهاست. كاميلو سينفوئه گوس روى سكو در سمت چپ

 و بيش رو صحبت مىكردم رو به كاميلو كردم و با لحنى رفاقتآميز بر برسيدم: (اكاميلو!
 لق خورد و بيشتر خودنمايى كرد. در اينجا بود كه اولين حادثه مهم در انقلاب كوبا رخ داد. بعد از آن همهحيز با اين اتفاق ارتباط پيدا كرد. در آن مكالمه كوتاه و واكنشى كه كاميلو نشان داد رفتار انقلابى ما شكل گرفت و آن چجيزى نبود بجز يكى (اقيام زبانى).

 خوردن صحبت مى كند. همه اين اتفاق به معناى اين بود كه براى اولين بار در تاريخ پنجقرنى كوبا زبان قدرت تغيير كرده بود. فردا. جو خهه هاى اعدام.

اولين شب اقامتم در هاوانا را در هتل مونسراتهَ گذراندم. اين هتل چجيزى ميان

يك خوابگاه دانشجويى و يك متل ارزانقيمت بود. در طبقه اول شام خوبى عرضه


























FYI نصل بانزدهم/ جمهورى ازبالاى جوبد دار
بود. البته چنان ساختمان بيست و پنج طبقهاى با پانصد اتاق و آن همه امكاناتى كه در
 و بخصوص آن همه زنى كه در هتل دور و بر من مى چلكيدند سليا را نگران كرده بود. بالاخره كاردىها به هتل سن لوئيس نقل مكان كردند. سليا بارئيسهتل سن لوئيس آشنا
 روزى ديگر در هتل هيلتون ماندم تا اينكه راهى ونزوئلا شدم. سفر من به ونزوئلا از تا رYV زانويه 1909 بهـطول انجاميد.


 بى بند و بارى كرده و به تيراندازى متوسل شديا








 برمىداشتيم زنجير راشل مى كرديمو مانيّين واردم مى شدر. رائول سازماندهنده بسيار خوبى بود. تأثير مديريت خاريت خوب اور او خيلى


[^50]2. Pedro Garcia
3. Valle Lazo
4. Kojimar







 به همين دليل هم هست كه براى هر كار بد و سخيفى هم كه انجام مىدهد استدريلالىالى دارد.
همان شب اول ورود به هاوانا در هتل مونسر اته در زمانى كه در حال استقرار












 و نفر جهارم گاراند و نفر بعد يك بر اتاى أيتاليايى در دست داشت. دست راستش راستش را

بهنشانه خداحافظى بلند كرد. باصدايى كه عارى از هر گونه ترس يا ندامت بود به افراد
 دارند كه از انقلابشان حفاظت كنند. حرفهاى خوبى بر زبان جارى كرد كه صدايش در ميان رگبار گلولهها خاموش شد. جمجمهاش متلاشى شد و مغزش روى زمين ريخت.
 روز بعد فيلمى را كه صحنه اعدام او را نشان مىداد برای من آوردند. اگر حهـ فيلم صامت بود، اماصداى او از حالاتى كه ادا مى كرد قابل شنيدن بود. سخنان او بهوسيله خبرنگاران حاضر در صحنه در سراسر كشور مخابره شد. (بحههها! شما انقلاب كرديد و حالا بايد از آن دفاع كنيد.) همه مردم از شهامت او در آستانه مر گ خبردار شدند. خود من هر گر گر رفتار باصلابت او را فراموش نمى كنم كه چچگونه دستش را بلند كرد، چگگونه كلمات را ادا كرد و با چِه رفتار شرافتمندانهاى مرد. دستش هنوز بالا بود كه اولين گلوله را اخورد. دستش لرزيد و مغزش روى ديوار پاشيد. به سمت راست خم شد. دستهايش روى سينهاش بود كه به زمين افتاد. شبيه موقعيت دستهاى چارلى چچإلين در فيلم جو يند گان طلا در حال رقصاندن سيب زمينىهاى سر حنگالش. اولين مورد از سانسور آگاهانه در
 را در صحنههاى اعدام ممنوع اعلام كردم. البته منظورم عكاسانى است كه تحتكنترل من نبودند. بعد همين سانسور را در مورد كسانى اعمال كرديم كه محاكمه مىشدند. سرهنگ جيسوس سوسا بلانكو ' را هم محاكمه كرديم. اورد او هم سرهنگگ باتيستا بود. قاضى خستگى نايذير دادگاه انقلاب هم پإيتو بسرگوئهرا بود. همان دوست قديمى دوران مدرسه من. تصميم قاضى چجيزى نبود جز حكم اعدام. افكار عمومى به طرز فاحشى از اين سرهنگ باتيستا هوادارى مىكردند، اما دستور قاضى اعدام بود. بر اساس

 تنها كارى كه صورت داد بالا آوردن دستانش براى نشان دادن دستبندهايى بود كه ما بر مج دست او بسته بوديم. اين صحنه در تلويزيون نشان داده شد. او به هن هنگام نشانداندادن

اين دستبندها در حالى كه بهصورت بىتفاوتى مى خنديد كفت: ا(انغار من در سيرى












 تصميم مابراى نابود كردن ميراث باتيستا متر ادف با تصميم رفيم رفقاى ما با براى اعدام






 نصيب انقلاب نمى وشد. برعكس اگر چخنين اتفاقى مى افتاد يليس آمر يكا حساس مى شـد

1. Prensa Libre
2. Esteban Ventura Nova
3. Orlando Piedra Negueruela

PVD نصل بانزدهم/جههورى ازبالاى جوببدار
و عوامل ما رادر ميامى زير نظر مى گرفت. دستور هميشگى من اين بود كه فقط روى










 بر تن داشت سر دست مى كرفت و تقاضاى انتقام مى كرد.









 و مردانى مسلح را مأمور مر اقبت و انتقال دارايى هاى خود كرده است. اين دختر كفته
2. Verena del Pino More

بود كه برادرش هم او را به اين اتهام كه فاحشه بوده و براى باتيستا كار مى كرده طرد كرده و ونتورا هم دست از او برداشته است. او به توصيه برادرش از كار در وزارت دارايىى

 بغيرد.

رائول. فكر نمى كنم رائول در مدت زمان باقى مانده از عمرش ديگر كسى را العدام

 حوزه عملياتى جريكها را قاطعانه در كتترل و اداره خود داشت. فكر نمى كنم در كوبا


 آوردند. گودالى را كندند. بعد كاميون ديغرى آمد كه آن بخت بر گشتهها در آن آن بودند.
 خودش هم تفنگش را بيرون آورد و تير خلاص همه رازد. هر كس با هر سلاحى كه در دست داشت شليك مى كرد. يكى با تآنحچه، يكى با مسلسل و ديگرى با تفنگ. بعد جنازهها را در گودال انداختند. به گونهاى كه وقتى بولدوزر خاكى را به داخل گودال مىريخت قسمتى از بدن كشتهها بيرون نباشد. روزنامهاى كه اين روزنامننگاران براى
 بودند. ماسفرر زمانى كه ما در سيرا ماسترا مىجنگيديم ما را آزرده بود. روزنامهاى داشت وْ مى خواست مرا بكشد. سه هزار نغر را بسيج كرده بود. از آنها خواسته بود فقط يك مأموريت رادر جهت يافتن من انجام دهند. وقتى او راديدم هيجِ نكتهاى از رور روزهاى دانشگاه را فر اموش نكرده بود.

## فصل شانزدهم

## 

از زمان دانشگاه، كافه ال آيره ليبره' بهترين محل براى تجمعات و ملاقاتهاى ما با دوستانمان بود. اين كافه چند صد متر با قبرستان كولونَ فاصله داشت و مهمترين

 راههاى مختلف با چهار سوى شهر ارتباط داشت. اولين روزنامههاى چاپ عصر هاوانا هم در همين نقطه توزيع مى شد. حدود ساعت سه بعدازظهر روزنامههاى عصر
 از رنگگ سياه استفاده مىكرد هر گز تيترى با رنگ قرمز چاپ نمى كرد. مشتريان كافه در حالى كه شكر در فنجان شيرقهوهاى كه روى ميز مرمرين گذاشته شده بود ريخته بودند و قاشق رادر داخل آن مى چحرخاندند نوشتههاى آن را ما مى خواند بعدازظهرهاى نسل من و سه يا جِهار نسل سياستمداران كوبايى بيش از من بود كه در اين كشور زندگى كرده بودند: خوردن شيرقهوه همراه با خواندن روزنامه. ذهنيت ما

1. El Aire Libre
2. Colon
3. Avance
4. Presna Libre
5. El Pais

نتيجه نوشيدن شراب و آبجو نبود. ما مثل ارويائيان در كافههاى روباز نتشسته و و بحث










 به حشم مى خوردند. كار گران شاغل در باغها




 از جخاله و جوله و دستاندازياز مىشد.
بعدها اتفاقاتى افتاد كه باعت شد نسا نسلهاى بعدى از زند


 بهسختى در كوبا اقابل تأمين است. حها
 بهاندازه گذشته چابٍ و فروخته نمى شود. اين اواخر فقط يكى دو روزنامه چاپ

خوانده مىشد كه بالاخره تصميم گرفتيم فقط همان يك روزنامه باقى مانده را منتشر

 در همين محل سكويى قرار داده شد. سكو را دوستان من روى كف يك كا كاميون ايجاد كردند تا با حضور پنجاه هزار نفر از نيروهاى شبه نظامى (ميليشيا) مراسم تشييع جنازه
 سه پايگاه هوايیى كه خود مقدمهاى براى حمله [نيروهای مزای مزدور تحتحمايت ايالات
 در سخنرانى هاى آن روز بود كه ماهيت سوسياليستى انقلاب كوبا را الاعلام كردم ام امروز



اين قصهاى است كه ال جپينو اسكيول چند روز قبل از آنكه عازم مكزيك شوم
 كافه ال آيره ليبره نشسته بوديم و فنـنجانهاى شير قهو قصه ال چچينو به زمانى باز مى گشت كه من بعد از حمله به پاد گان مونكادا سعى كرده بودم

 لحظات مى خواستم اين بود كه خود را بهجاى امنى برسانم، در سايهاى بنشينم، ليوان آب خنكى بنوشم و اگر ميسر بود سيگارى دود كنم. اينها كارهايى بو بود كه مى توانـي انست مرا آرام كند تا فرصت فكر كردن بيدا كنم.



2. Aramis Taboada

حال وقوع است. از آنجا كه آن روز يكشنبه بود الچپينو متعجب مى شُود كه چچه حادثه

 در سانتياگو در حال وقوع است.")
 يك كولر نو هم كه تازه به كوبا وارد شده بود روى ماري ماشينش




 رائول سورى مارتين ${ }^{\text {و }}$ "








 احساس كرده كفته بود كه:

1. Pueblo
2. Fernandez Macho
3. Raul Sori Martin
4. Humberto Sori Martin
5. Luis Ortega

MAI نصل شانزدهم/ شايعه يكميدان محاصره شده
ـ (آقايان! اين جنگ ميان سربازان نيست. هرجه هست به فيدل كاسترو برمى گردد.
ـ((نه! چحنين نيست.).
—"(همين است كه گفتم.")
اورتگا كه براى ادامه سخن گفتن دستش را بالا آورده بود ناگهان خشكش زد و دستش همچنان وسط زمين و هوا مانده و بشدت دچار هيجان شده بود. ال چحينو ادامه داده بود:
_ــآ(آقايان! اين در گيرى مربوط بهارتش نيست. هر چه هست به آقاى فيدل كاسترو
بر مى گردد.٪

ال چیينو ديگر تحمل نكرده و فوراً به سمت خانه ما به راه افتاده است. آراميس هم همر اها او به راه افتاده بود.
من در آپارتمانى در محله آلماندرس ' پشُت كارخانه توليد سس ميوه درخت






 رابغل كرده بود. مير تا در باز كردن در بسيار تعلل كرده و وقتى كه بعد از مدتى در راباز كرده و ميهمانان را هم شناخته بود همه حدس و گمانهاى الحیینو را را تأئيد كرده بود. _((ميرتا!! اين فيدله!)"
(!(!)

1. Almendares
2. Guava
3. Dulces Villaclara
4. La Tropical

مير تا سرى به علامت تأئيد تكان داده بود. و در حالى كه به آراميس مى گفت: (اديلى آراميس. اين كار فيدل بود.) دوباره چششم در چششم مير تا دوخته بود. ـ ("خوب مير تا! قبل از رفتن به تو جحى گفته است؟)
 عازم پينار دل ريو است.") بينار دل ريو درست در جهت مخالف سانتياگو قرار داشت. بعد مير تا به الجیينو گفته بود:

- ("حينو! هيَج چیيز براى خوردن ندارم. اجاره اين ماه خانه راهم ندارم بيردازم.") الپجينو هر چه پول خرد همر اه داشته به مير تا داده بود. وقتى الجينو اين قصه را براى من تعريف كرد با خود فكر كردم عجب كار
 شدم. اگر اين فكرها راكرده بودم، اگر مشل كورها پششم بر اين جور چجيزها نبسته بودم و اگر ذرهاى ترديل و دودلى به خود راه داده بودم انقلاب كوبا هر گز به ثمر نرسيده بود. اين حقيقت عريانى است كه ابعاد تاريخى جوهر و ريشه انقلاب كوبا را ترسيم مى كند. كار درستى كرده بودم. حند تكه لباس زير برداشته و به همسرم گفته بودم كه راهى سمت مخالف جايى هستم كه واقعاً به آنجا مى رفتم. اين رفتار طبعاً رفتار يكى انسان معمولى نيست. چه كسى مى تواند اين گونه بينديشد و اين گونه عمل كند بجز رهبر يكى انقلاب؟ كسى كه رهبرى يكى انقلاب رابر عهله مى گيرد ممكن است مثل كسى كه در حال بالا رفتن از يكى پلكان است تصور كند كه در ميانه راه فرصتى براى استراحت و تجديد روحيه و قواو جود دارد. در حالى كه هر گز چنين فر صتى پيش نمى آيل. در پـنين مسيرى اصولاً محلى براى استراحت و جايى براى تجديد قوا وجود ندارد. حمله به مو نكادا به من آموخت كه تدار كات و پشتيبانى بايد در دست ديگران باشد. رهبر بايد در فكر نبرد
 تنها گذاثتهايد سير خواهد كرد.
ــ ((ميرتا! ملار كت رادم دست دارى؟؟) مير تا كترل خود را از دست مى دهل. پرده اشكى جلوى چشمش را مى گیرد و
rar نصل شانزدهم / شايعه يكـ ميدان محاصره شده
 او صحبت مى كند. منظور او در دست داشتن مدارك براى گرفتن ماهيانه بازنشستگى


حينو سعى كرده بود رفاقت را بهجا آورد و به همين علت اين در و و آن در زده بود تا پول يا كمكى براى ميرتا جمعآورى كند. مشغول جمع آورى كمكـ بود كه همان
 رسيده و به چیينو گفته بود كه به دنبال او مى گشته است. رافائليتو به چحينو گفته بود كه

 نام آرتيگا درخواست ملاقات كنند و از او بخواهند كه با با درخواست عـن عفو از از باتيستا مانع از كشتهشدن من بشوند. رافائليتو در نهايت گفته بود كه خودش هم با (ارئيس) صحبت خواهد كرد. منظورش از (رئيس)" باتيستا بود. الجینو گروه ييشنهادى رافائليتو را تشكيل داده و آنها رابه محل اقامت كاردينال


 او بروند. خودش از پلههاى چوبى بالا مى رود و آنها رابه طبقه دوم راهنمايى مى كند. در



 داده بود. جاى زخمى قديمى روى بيشانى كاردينال از زير كلاه تا بالاى ابروى او ديده مىشد. هر يكى از ميهمانان جداگانه به سمت او رفته در برابر او زانو زده
 لباس هاى رسمى روحانيت مسيحى را بر تن داشت. اين لباسها در جريان اصلاحات
 كلاهها و لباسهاى كاردينال ها باامروز متفاوت بود. تنها چیيزى كه از آن لباسها باقى مانده




 ثروتمندترين خانوادههاى منطقه شمال اورينته هستم. سخن او كارگر مى افتد. برقى در


 اين مزرعه روى نقشه توضيح مى دهد. آراميس مى گويد: ا(اين چسره [يعنى خل و جل است؛ اما خانواده ثروتمندى دارد.) عاليجناب كاردينال كه از اين توضيحات بهوجد آمده در جواب مى گويد: (افرزندم! يكى باره بگوييد اين جوان جوانى شده است. بى قرارى و غرور جوانى!! كاردينال قول مى دهد كه به مارتا فرناندز مير اندا「 همسر باتيستا، سرهنگ آلبر تو دل
 سانتياگو زنگى مىزند. بيشكار عاليجناب تلفن سفيد رنغى را روى ميزى در سمت

 عجلهاى خود رابه تلفن رسانده است. كاردينال در صحبت با برز سر انته دستور مىدهد
 خانواده متشخص كاسترو روز در منطقه بيران است). گروه حاضر كه خود دست برورده

1. Manuel Arteaga Betancourt
2. Martha Fernandez Miranda
3. Alberto del Rio Chaviano
4. Perez Serante









فيدل كاسترو زنده دستگير شود دست به شورش خواهند زد.

عجيباست كه تابه حال كسى در مورد مداخريخلات كاردينارينال در اين زمينه مطلبى



 تشكيل شد و به لطف اطلاعات موجود در اين بروندهمها توانستم تصميم بيكيرم يا آنها







 خانههايشان خارج و در كاروانهاى منسجمى از سراسر كشُور راهـى ها هاوانا مسافران در خانه دوستان و كاتوليكهاى ديگر اسكان يان يافتند. از مدارس و مؤسسات

خيريه هم بهترين استغاده را كردند. از آن صاحبان اين تأسيسات براى مقاصد. تدار كاتى

























اوضاع در نهايت همهچچيز به نفع شما تمام خواهد شد. در اين موقع بايد آرامش خود



 كاتوليك" شركت داشتند. ما در سالهاى بعد تعدادى از اعضاى اين سازمان ران را اعـا اعدام

 از ميان جمعيت گذشته در صف اول قرار گرفتم. همه نشانها، زنجير هاو مر مدالها



 رفقايم و فرماندهانى كه مسئول نظارت بر اين تظاهرات و ح حفظ امنيت خيابانها بون بودند

 نقطهاى دورتر از محل بر گزارى مراسم باشد.")


 لحظه در گيرى با آن تيرى شليك كند و يا جمعيت به هيجان آمد آمده درى يا پنجرهای وا را بشكنند و وارد ساختمانى بشوند جنگى داخلى آغاز خواهد شد. همه جنگهاى خيابانى از تظاهراتى آغاز مىشود كه از كتترل خارج مىشود. در در اين موقع تاكتيكى ما كاملا
(1) با ترتيب دادن تظاهرات متقابل از تظاهر كنندكان جلو بيغتيد./ين همان تاكتيكى است كه در جريـان انقلاب به كار بسته بوديم. بــا جنين تظاهراتى كتترل خيابانها را

در دست مىگيريم. در زمان مطالعه روى انقلاب كوبا اين نكته را/زنظردورنداريد. راه بيروزى ومونقيت ما/زمسير اجراى همين تاكتيكى عبوركرد. ما درانقلاب با حفظ برترى و بيروزى درخيابانها بيروز شلديم.
 افرادى بودند كه به نيروى بليس يا نيروهاى امنيتى تعلق داشتند. آنها اجازه د/شتند فقط در مواقع بسيار خاص و حساس از سلاح خود استفاده كنتد و فقط تير هوايى در كنند. وظيفه اين كروه حفظ جغرافيا، حدود و ثنور تظارهرات بود
 كنند، همين. كروهى از اعضاى ما بعغنوان عوامل تحريككنـنده مأمور اداره حدود

 عليه افراد خاص و بركزيدهاى از ميان جمعيت بود. تازه اين خشـونتها ما مرا مراز از زدن

 وجود اينكونه عوامل ضرورى نيست و بـ تظاهركنندكان/احساس محاصره شر شـدن در دام مأموران امنيتى رامتىدهد.
(Y)/ز تجمع دشمنان و مخالفان خوددارى كنيد.نگذاريد بـ كرومهاى منسجمى بيشتر


 و با ايما و/شاره و وعلايمى كد/ز دور مخابره مى كنند با يكديكر متحد مىشوند. اين خصصوصيت خرده بورزو/هاستكه مى خو/مندنتش رمبرى را برعهده بكيرند. چجند روز بعد و بس از فروكش كردن تب بحران و زمانى كه كليسا فكر مى كرد اقداماتش مفيد واقع شدهاست در برابر دوربين تلويز يون ظاهر شدم تا تا موضو























 وجهه زشتى در افكار عمومى كوبايى ها اديا داشت و و كليساي كوبا



[^51]هاوانا خواستار مصونيت ديپلماتيك شد. او اعلام كرد كه نگران دستگيرى و اعدام شدن خودش است. همه مىدانستند كه صبح همان روز گروهى از دشمنان در خليج خور كو انها


 بهخاطر داشت و به همين جهت ترسيده بود. كاردينال سوار بر كاديلاكى سياه تميز و براقش به همراه گروهى از ديپلماتها و خدمه وارد محوطه سفارت آر آرزانتين شده بود بارد
 پايان كاتوليسيسم در كوبا بود.
تا آنجا كه من اطلاع دارم دستيار كاردينال يعنى رائول دل واله به مود مقام كشيشى


 منشى كاردينال او كانور ’ شد. اين شغل مناسبا

 هوابيماى شخصى اش از نيويورك به هاوانامى آمد و بيامهايى رااز سوى پابٍ يا مقامهاى




 از اين جهت كه ميزان تساهل و شكيبايى ما را از نظر تبليغاتى بهنمايش مى گذاشت. بلكه از اين نظر كه اين راهبهها در كنار بيرمردها و ويرزنهاى كوبا ونى

نصل شصل شانزدهم/ شايعه يكـ ميدان محاصره شده

اجتماعى ما را [در كمك به نيازمندان] در كوبا حل كردماند. در اوايل دهه • 99 وقتى كه اولين ماشين هاى ولگاى ساخت روسيه وارد كوبا شد آنها را ميان اعضاى كميته مركزى [حزب] توزيع كرديم. پند دستگاه از اين ماشينها را هـم مجاناً در اختيار اين راهبهها قرار دادم تا در مهمانسراها و بيمارستانهايشان مورد استغاده قرار دهند. بعضى وقتها چحند تلويزيون، چند يخحچال و يا حند مخخلوط كن را هـم برای آنها مى فرستادم. بنابراين از مادر ترزا استقبال كرديم و اجازه داديم هر تعداد محل نگهلارى نيازمندان، مهمانسرا و بيمارستان كه مى خواهد در كوبا تأسيس كند و هر تعداد راهبه كه براى اداره اين مراكز دوست دارد وازد كند. ما يكى امتياز داشتيم و آن اين بود كه در كوبا بيمارى سل و يا جذام وجود نداشت. لذا راهبهها دردسر كمترى داشتند. رائول دل واله در حال مرگ بود. بهعنوان آخرين آرزو از كاردينال او كانور خواسته بود به بهانهاى او را به هاوانا بفر ستد تا اين آخرين آرزويش برآورده شود. آخرين آرزوى او اين بود كه سرى به محللات قديمى محل تولد و زند گىاش بزنل. او كانور موضوع را بامن در ميان گذاشت. يكـرور رو هواييماى او كانور از فرود گاه هاوانا اجازه فرود خواست. او كانور مرد شوخخى بود. و قتى گوشى تلفن را برداشتم گفت: ا(كاردينال روزهاى آخر هفته بيكار بوده و خواسته به كوبا سرى بزند." از خودش بهعنوان سوم شخص ياد مى كرد. مى خواست بدانل عاليجناب رئيس جمهور كوبا آماد گى دارند بااو ملاقات كننل. ما هـم برنامه هميشگى رااجرا كرديم. در اين گونه موارد او رابه كايو بيلرا' میىفرستاديم.از بهترين ذخاير شرابِ من نوش جان مى كرد. سيگار بر گ مفصلى مى كشيل. پنل جعبه سيگار برگ هـم در هوابيمايش مى گذاشتيم و مى دانستيم كه هيتح مأمور گمركى در نيويوركى تا به آن روز جرئتت نكرده بود به هو إيماى كاردينال نزديك شود تا چهه رسد به بازديد از داخل آن. مرسلس بنز من هـم او را سوار مى كرد و از روى بانل فرود گاه تا جلوى پلكان هوابيما مىبرد. بعد كاردينال پياده مى شد و با ابراز محبت خداحافظى مى كرد. من مى گفتم: (اخداحافظ دوست عزيز.") او هـم در مقابل مى گفت: (اخحداحافظ پسر دوست داشتنى من.)" من قصل ندارم همه جزئيات را براى شما شرح بلهـم. ممكن است گاهى وارد 1. Cayo Piedra

جزئيات بشوم اما بيشتر كليات را مى گويم. آنجه شما مى خوانيد تنها لا يه رويى مايعى





 دليل كارهاى خودم را توضيخ بدهم تا تاخواني خواننده را متقاعد كنم كه تصميمى كه گرفتم ضر انرورى و اجتنابنايذير بور بوده است. تنها
 است." براى من نوشتن اين فصل كه مربوط به حوادث حند












 رااعدام كنيم و اعضاى گروه رادر ستونهاى خودمان سازمان

همهحيز راتحتتأثير قرار داد. قبل از محاكمه، خشّن و سركش بود. بر رفتارى تند و حاكى














 TY
 آنهارااز صحنه خارج كنند. او دابه زير درختي
 و كمى گوشت هم برايش آوردند. احخاواريا مرتب سيگار رسيد كه وقتى خهارمين بسته سيگارش را را كشيد او را را اعدام كينيم. منظور





دو طرفه علاقه داشتم چحون در بحث يك طرفه كه چنين نتيجهاى حاصل نمى شود. رسيدن به نتيجه كار سختى بود. يكـ روز تمام كنار او نشسته و استدلال مى كردم تا تا او را متقاعد كنم كه با من همكارى كند. بحث ما به اينجا رسيد كه در نحوه اعدا اعدام تجلديد

 روى صندلى بلند شد هم صندلى را تميز كرد و هم شلوارش را تكاند. بعد رو به من كرد و گفت: ا(الطف ديگرى هم به من بكن. چند نخ سيگار ديگر برايم بياور. چحند ورق كاغ
 كه مردى كه در سيرا ماسترا به اعدام محكوم شده بود قصد نوشتن وصيتنامه داشت. اين اولين روستايى با سوادى بود كه به اعدام مححكوم شده بود. به ياد دارم وقتى از
 بالاى قوز ك پايش بالارفت. شايد به اين علت بود كه مدت زيادى روى صندلى نشسته بود. دليل ديخرش هم اين بود كه شلوار پر از خاك و گل شده و مدتها شسته نشده بود.
 بود. پاهايش را تكان داد تا پاچچه شلوارش پائين بيفتد و بهجاى اولش بر گردد و و روى يوتينهاى ارزانقيمتش قرار بگيرد. اين را مىنويسم تا احساس تلخ مرا درك كنيد. در آن وقت متو جه شدم كها احِاواريا جوراب به پاندارد. خيلى ناراحت شدم. ميان پاى او و لايه داخلى كفش هيج محافظى وجود نداشت. البته در آن روزها در سيرا اكسى انـى جوراب نمى پوشيد و حتى كسى نمى دانست جورابى هم وجود دارد؛ اما نمى دانم چر ا از ديدن پاهاى لخت اچاواريا اينقدر ناراحت و افسرده شدم. قوزك پاهايش را خاكى و گل
 برادرانش نوشت. در اين نامههاى مفصل كسانى كهاو را به اعدام محكوم كرده و كسانى كه او را اعدام كرده بودند بخشيده بود بود. اعدام
 روى گشاده كاميلو تأثير خوبى روى محكوم مى گذاشت. تعدادى از رفقا آمدند و دور من جمع شدند. نامههايى را كه احاواواريا نوشته بود در دست داشتند. نمى خواستم تا

اعدامش نكردهايم نامههايش را بخوانم. كاميلو آدمى احساساتى بود. در طول دو سه دقيقهاى كه صرف اعدام كردن اجاواريا كرد عين بجهها تا گريه مى كرد.

تا چֶند هفته از ماشينهاى باتيستا استفاده مى كردم. در دومين شب اقامتم در هاوانا از هتل بيرون زدم و با دو يا سه كاديلاكى كه همراهم برداشتم به اقدامات شناسايى





 بدى براى انقلاب بـه همراه مى آورد. ديگر اينكه هاوانا بايد از شر بسيارى مفــاسد پاكـ

 كاميلو خواستم نيروهايى را كه دستگير كرده براى انجام اين مأم أموريت آم آموزي
 پانزده دقيقه در خارج از هاوانا قرار دارد. دستور دادم براى اين منظه
 نيست. معايب زيادى داشت، از جمله اينكه خودش اهل هاوانا بود. (كاميلو اين اواخر
 گذاشته بوديم. اهداف كاملاً مشخصى را هم براى برای اين عمليات در نظر گرفته برد برديم. شهر به كلى تغيير كرده بود. ساختمانهاى بلند جديد و دكل هاى تلويزيون در اطراف
 پايتخت و طبعاً كشور بود حاضر شدم. عكس آن بازديد همين الآن روى اسكناسهاى
 زيادى مر|احاطه كرده بودند. وارد تقاطع خيابان بيست و سوم و خيابان موسوم به (الا")

شدم. آنچه آن هنرمند چکى كه طرح اسكناسهاى ما را كشيد در اين طرح منظور نكرد حالت سوءظن شديدى است كه من در آن لحظه داشتم. صبح روز 9 زانــويه بـه محض پايان عمليات، انتقـال مـا از هتل مـونتراسه بــه


 فرستادم كه مخفيانه در مبارزات زيرزمينى شركت داشته و در برابر ارتش ايستاده بودند، اما فاقد ايدئولوزى خاصى بودند و در عين حال از نظم و انضباط خوبى هم برخر بر بردرار
 جلسات با هر كدام بهصورت جداگانه و در ساعات مختلف بر گزار شد تا هـا هيج كدام از
 اتاق من در هتل هيلتون آنقدر رفت و آمد وجود داشت كه نمى شد كسى رادر آن راهرو ديد و شناخت. درست مثل بيدا كردن كسى در يك ميدان شلوغ و بر جمعيت مركز

 به اين ديدارها توجهى نداشت. همه حشمها متوجه من بود. در حضور سليا به هم همه آنها
 در دست و چند قطار فشنگ بر شانه آويزان كرده، مر اقب باشند كه فرد غير مجازى بدون اجازه وارد اتاق من نشود. بعد هم كه اين مأموريت تمام شد بر بايد به شهر و و ديار ويان
 خرابكارىهاى كوحك شروع مى كردند. يكى از آنها لوئيس فليِه برنازا' نام بعدها به فيلمساز مشهورى تبديل شد. وقتى مأموريت آنها را البالغ كردم شگڭفت شدند و در كمال تعجب سخخت به فكر افتادند. بايد به آنها مى گفتم كه حه مه منظورى دار دارم و قرار است ظرف چحند ماه آينده در كوبا چهه اتفاقى بيفتد. آنها متو جه درسى نشدند كه در دنياى ماترياليسم تاريخى بخصوص در حوزه مبارزات طبقاتى دريافت مىكردند.

به آنها گفتم كه مبارزه عليه حاميان و طرفداران باتيستا و همه همكاران رزيم سابق هر گز
 بعدها ثروتمنذان بزر گ را به اين فهرست مىافزاييم. هدف نهايى ما كوتاه كردن دست


 كه آماده جنگگ براى سرنگونى ما بود بتواند رهبرى بيدا كند كه گرد او جمع شود. قصد ما اين بود كه در اين بازى از ضدانقلاب جلوتر بيفتيم. به آنها گفتم حالا كه ضدانقلاب بدون رهبر مانده و آماده فعاليت است بگذاريد رهبرى بيدا كند و گرد اين رهبر اقدام نمايد و شما نقش رهبرى آنها را برعهده مى گيريد بى آنكه آنها بفهمند شما انقلابى هستيد و به آنها كلكى زدهايد. در اين وضعيت خود ما ضدانقلاب را اداره مى كرديم. اين افراد داراى سوابق خرده بورزوازى بودند و به دليل سوابقشان مىتوانستند

 و صاحب خصوصيات خرده بورزوازى باشند. اين گونه افراد وابستگى چشمڭگيرى به

 شرط موفقيتشان خوب بازى كردنشان است. قرار بود همان بازى را انجام دهند كه
 كه عامل ما بودند و در عين حال از ارتباطات خرده بورزوازى خودشان هـر هم بر برخوردار
 مقابله كنيم، كسانى كه تا همان لحظه در سطح كشور تلفات سنگينى داده بودند. اين افراد بر كزيده مى توانستند تبديل به عوامل خطرناكى هم بشوند ضدانقلاب رها نمى كرديم. اينها هر كدام آدمكشهايى بودند كه در نبردهاى زير زير زمينى به


اسم برنازا را بردم بگذاريد در مورد او كمى بيشتر توضيح بدهم



 سانتياگو فعاليت مىكرد.

موضوع سلاحها و وسايل زرهى برای ما موضوع نغرانكنتدهاى بوده من
 البته همين تانكها هم براى مدتى مى توانست نياز ما را رفع كند اما بايد فكر ديمر ديغرى
 هاوانا بيشنهاد خوبى بود. اين مركز فقط بيست دقيقه با هاوانا فاصله داشت. اگر قرار
 كند و به هاوانا برسد و هدفى را كا كه تعيين كردهايم مورد حمله قرار دهد. سالها با بعا بعد
 فكر ساخت اولين بزر گراه كمربندى و حلقهاى بير امون هاوانا افتاديم. اين بزر برانراه




 بزر گراه هم آشيانههايى ساخته شده بود كه هوإيماها در آنها نغهـدارى شوند. در نهايت هوإيماهاى ميگ هم در همين آشيانهها نگهدارى شدند. همه اين اتفاقات همـحون
 حقيقت محور اصلى توسعه امكانات نظامى كوبا بود. ما يكى از معدود كشور هاى جهان
 توانستيم بيشتر از چانصد تانكى در قيف جنوبى آفريقا مستقر و از مقاصدمان محافظت

كنيم و رونالد ريگان [رئيس جمهور وقت آمريكا] را مجبور كنيم كه از ما با بهعنوان























[^52]2. Sea Fury
3. FAL
4. Harold Macmillan

پا فشرده بود كه البته منظورش اشاره به اعدامهاى گسترده طرفداران باتيستا در كوبا بود. فرستاده من در پاسخ به او گفته بود (اپحى؟ پس شما هم بالاخره تصميم گرفتيد دست از اعدام برداريد؟ من بايد اين خبر را به هاوانا بدهم. شما در گذشته سرهایى زيادى رااز تن جدا كرده بوديد و حالا ظاهرأتبر ميرغضبتان را به موزه سپردهايد.) فراموش نكنيم كه سلاحهايى كه در اختيار باتيستا بود براى نابود كردن انقلاب به او فرو خته شده بود؛ اما ما دو سال بعد از همين سلاحها در خليج خوكىها استفاده كرديم. آن روز سربازان وفادار به باتيستا و طرفداران ديكتاتور با سلاحهاى ساخت آمريكاىشمالى و دومينيكن نابود شدند. ما مغز سرهنگ كورنليو روخاس رئيس پليس باتيستا را با تفنگ آمريكايى ام ــا متلاشى كرديم. اين تفنگگها در چارچوب پيمان كمكهاى اقتصادى متقابل تحويل كوبا شده بود. كسى از فروشند گان اين سلاحها انتقاد نكرد. اين مشكل كشور هايى مثل كوبا است كه خودشان سلاح توليد نمى كنند.

## فصل هفدهم

برادران مقدس

راين خطوط كلى نظريهاى در مورد/نسان و قدرت /نسان بود كه /ز مسيرضربه متغابل دريافت شده بود.كسى ايننظريي رابهوجودنياورده بود؛ اما در ريشَ آن تندروى و راديكاليسم وجود داشُت./ين نظريه ممتوانست راه كوبا عیما را براى انديشيدن در مورد شر/يطثـان و جكونكىتغييردادن/آن ممواركند.

زان بل سارتر
"ا(ايدثولوزى و انقلاب"
در اولين هفتههاى بعد از بيروزى انقلاب در مورد احساسات عمومى دحار
 درست است كه يك مرد سياهیوست به يك زن سفيديوست متلكى بعويد يا نه. سؤ ال

 از خود نشان دادم. گفتم اين كار همانقدر بد است كه برعكس يكى مرد سفيد يوست

 زدن هم مى گويند در فرهنگ كوبايى ها ريشه [پذيرفته شده] عميقى دارد. اين رفتار

درحقيقت نمايشى است از تصورات بذله كويانه عمومى از زيبايیى زنانه. در كوبا وريا وقتى

















 خوبى نبودهام.




1. Efigenio Amejeiras
2. Oldsmobile
3. La Rampa
F.Y نصل هندهم/برادرانمقدس

سفيديوست كوبايى زيبا و خوشاندامى را ديدم كه با لباس قرمز رنگ تنگگ در حال حركت بود. من احمق سرم رابر گرداندم و دهانم را باز كردم و باصداى بلند متلكـ زشتى
 شهر صداى مراشنيده باشند. البته هر كسى كه آن زن راديله بود در مورد او همان حرف مرا مىزد. آن زن نگاهش به من افتاد. در ميان آن خيابان ديدن آن اتوموبيل و مرا كه سوار
 فراتر رفت. با انگشت به سمت من نشانه رفت كه انگار مى گفت: ا(ادر خلدت فيدل هم
هستيم."

چندين تصميم ادارى را كه گرفته بودم مدتى بعد لغو كردم. دوست قديمى من لوئيس اورلاندو رودريگز وزير كشور بود. من او را به اين سمت گماشته بودم. اعلام كرد كه قصد دارد دَر قمار رخانههاى كوبا را ببندد. منظورش قمار رخانـانهايى بـا بود كه هنوز تحتمديريت اتباع و شر كتهاى متعلق به آمريكاى شمالى اين قمارخانهها و كازينوها را براى باز گذاشتن دَر مسالمت با با ايالات متحده آمريكا داير
 حرامزاده اعلام كرد زمان بستن آنها در سراسر كشور فرا رسيده است. اين مراكز را 'افرادى منسوب به مافيا اداره مى كردند و من رؤساى مافيا رادستگيركرده، به تيسكورنيا' فرستاده بودم. تيسكورنيا از آغاز تشكيل جمهورى كوبا محل نغهدارى افرادى بود كه برای اخراج از كشور در نظر گرفته مى شدند. اين مركز در گوشه بندر هاوانا قرار داشت
 مافيا در كوبا بود. نگهدارى اين آدم در تيسكورنيا هم بخشى از بازى من با يانكى ها بود. اف.بى. آى ${ }^{\text { }}$. هم علاقه خود را براى تحويل گرفتن او از كوبا اعلام كرده بود. من هم به روال منطق ديالكتيكى در (ابله و بستان)هاى انقلابى پاسخ داده بودم كه برعكس نظر آنها در مورد

1. Tiscornia
2. Santos Trafficante
3. Don Tampa
4. FBI






 افتادند كه من سانتوس را مهمترين شهروند تيسكور تيني نكرده بود كه من حنين تصميمى خوامي





 وقتى شُنيدم فيورينى به رياست پيليس نظامى -كه وجود خاري





 نگرفت. سه سال بعد ساختمان اين كاباره به تعمير گامى تبديل شد كه مسلسله هاى

## 1. Frank Fiorini

2. Sans Souci
3. Comodoro







 رشوهاى دريافت نكند.










 خودش دست و ها كند. وقتى [كه در سيرا ماسترا بوديم] از فيورينى خواستم كهي بهي بهس ستاد فرماندهى در
 قهوْاش راير كردموبعد كفتم:
4. Pedro Luis Diaz Lanz
 درست مثل همان مردانى كه در سرويسهاى امنيتى كار مى كنند.)

 انتظارش است. همه لباسى كه بر تنش بود ازعرق خريس شير شده بر بود. كاملاًعصبى شده بود.
 جوخه اعدام فرستاده بودم شاهل خيس شدن لباسش آر از عرق تنش شده بودم دليل تصميم گرفتم كمى آرامش كنم.

- (امنظور بدى ندارم. تو درست همان مردى هستى كه من در سيرا به آن نياز

ـ (ابگذار توضيح بدهم فر انكـ. باز هم مى خـورى؟؟" بطرى مشروب را به او نشان دادم. سرى تكان دادو گفت:
-((بله يك كم ديخه مى خورم.)"


 با خود گفتم اين آمريكايى همان كسى است كهي كه به او او احتيا

 ارتش شورشى ترفيع مىدهم. جوازى به تو خواهم داد كه بتوانى همه ستونها و واحدها

 باز هم بطرى باكاردى رابرداشتم و گيلاسش را ير از مشروب ـ (ابه سلامتى همكارى، فر انك!!)

## انقلاب كا.گ.ب.

اتحاد من با كمونيستها يا به عبارتى "(ييمان سرى كوخيمار '") براى نزديكى

 يى نشست سرى و سؤال برانگيز ياد بكند. به ياد داشته باشيد كه در در آن زمان
 به رئيس جمهورى تعلق داشت كه در كاخ رياست جمهورى نشسته بود و رياست شوراى وزيران و همه نهادهاى قانونى ديگر را برعهده داشت. اين دولت براى راحتى خيال بورزواها و آمريكائيان تشكيل شده بود؛ اما دولت كوخيمار اهداف سرّى و اعلامنشدهاى داشت. ماهيت اين دولت توطئهگرانه بود و قصد نداشت قدرت خود را آشكار كند تا مبادا نفوذ و قدرتش تضعيف گردد. اين دولت وظيفه داشت روحيه مبارزهجويانه و توطثه كرانه كمونيستها و انقلابيون را حغظ كند و به رياست من به تحكيم انقلاب ببردازد.
اين را بدانيد كه ما هر گز كمونيستها را تحقير نكرديمّ. برعكس هر راه حلى آلى براى آنها آرامش خيال به همراه داشت. واقعيت اين بود كه ما با حزبى سر و كار داشتيم كه باتيستا عملأ با آن در افتاده بود. همه منابع درآمدى آنها قطع شده بود. همه نهادهايى كه به كمونيستها كمك مى كردند زير نظر نمايندگان باتيستا قرار گرفته بودند.
 به كمكى آنها آمده بود و مؤسسه چاپٍ روزنامه آلر تا داشت در اختيار آنها قرار داده بود تا روزنامه ((هوى)" خود را منتشر كنند. منابع مالى

 جزو تعهدات نيروهاى امنيتى و مسلح قرار داديم. در تمام سال 1909 اين بحثها و

[^53]2. Urrutia
3. Hoy
4. Alerta

بررسى ها در دفتر رائول جريان داشت. رائول و ينجاه نفر از افسران و مأموران سرويس
 كه زمانى به باتيستا تعلق داشت نشسته


 بودجه هر گز از سقف • . .

 براوو ${ }^{\text { }}$ خواكين اوردو سروانى ارتش شورشى ارتقا داده بود كه با اين ترتيب به ستاد مشترك ارتش هـر هم رار راه پيدا مى كردند.

بايد روش هماهنگى با متحدان جديد را بدانيد. بايد آنها را تحت انقياد و



 بشر قرار دهيم از ما حيزى بجز يكى خاطره باقى نمانده بود. شايد با اولين سيلى ايالات

 خود رابه ديغران تحميل كرديم. شايد اين دستاورد در آغاز قابل مشاهده نبود.

1. G-2
2. Anibal Escalante
3. Osvaldo Sanchez
4. Flavio Bravo
5. Joaquin Ordoqui

## F• 9 نصلهفدهم/برادرانمقدس

ماشينهاى رنگ و رو رفته كمونيستها به كار افتاد تا كوخيمار را سازمان دهد.
 فعالان كاركشته كا. گ. ب بود كه بارها در سيرا ماسترا با من ملاقات كرده بو بود. آنيبال از تندروهاى حزب بواركه با من در كوخيمار زندگى مى كردم به اين دليل كه مناظر آنجا را دوست مى داشتم. مى خواستم تا انجام سفر تدارك ديده شدهام برم به نيويورك در در آنجا بمانم. من بعد از آن سفر هم از كوخيمار براى ملاقاتهاى حزبى استفاده مى كردمـ سليا مشغول ساخت آپارتمانى در محله ال ودادو واقع در خيابان يازدهم هاوانى انـا بود تا هـا همه نيازهاى مرا تأمين كند. مى خواست محيط اطراف محل اقامت من به گو گونهاى باشد كه



بتواند مراذر آن نگاه دارد.

نكتهاى كه تا به حال مفصلاُ شرح ندادهام و شإيد در هيج كدام از كتابهاى ديگرى كه در غرب يا با باز شدن در بايگانى هاى كا.گ. ب و پروندههای بسيار مهم و حساس حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى كه در روسيه منتشر شده اشارهاى به آن نشده است اين است كه ما اطلاعات خود را با كا.گ.ب مبادله مى كرديمر.
 1999 به قلم كريستوفر آندرو ${ }^{\text { }}$ واسيلى ميتروخين مانورهاى ميدانى آن نشده است. حالا من دليل اين نبود اطلاعات را توضيح مىدهـمه. ابتدا ما مى دانستيم كه بايد اطلاعات همه عمه عمليات محرماني نگاه داريم. ميتروخين و ديگر افسران بلند پايه كا گ. اطالعاتى كوبا موسوم به سرويس دى.جى.آى
1.اين كتاب از سوى مؤسسه انتشاراتى روزنامه اطلاعات تحتهمين عنوان به جاب رسيدهاست.
2. Christopher Andrew
3. Vasili Mitrokhin
4. Direccion General de Inteligencia-DGI





 كرديم مبنى بر اينكه عوامل نفونى كا كا گ.






 به فرود گاه بينالمللى هاوانامى رفت شروع مى شد.







 ما مشخصاً به اطلاعاتى در حوزه هزشكى يا بيوتكنولوزيى و اطالاعاتى در باب مبارزه

1. Lourdes
2. SALT

FII نصل هندهم/برادرانمقدس
با سرطان علاقهمند بوديم؛ اما هر حيز ديگر كه ارزش نظامى داشت بخصوص آنحه
 خوزه آبرانتس ' وزير كشورمان را همراه با اين مدارك به مسكو فرستاديم، بخصوص

 منظور در اختيار نداشتيم. اگر هم نيروى آموزشديدهاى داشتيم به تعداد كافى نبود. اگر در مورد دوران جنگى سرد نكته محرمانه ناگفتهاى باقى مانده باشد همين است كه


 كميته مركزى حزب چپگونه پر بود از كارتنها و جعبههاى حاوى اطلاعات كه مرتب گردآورى مىشد. رسم اين بود كه اين اطلاعات در در دفتر رائول مى ماند تا تا اينكه به مقصد

 بيش پا افتادهاى كه به روسيه فرستاده بودند نابود شدند. آن وقت ارزیش اطلا اللاعات با با ارزشى را كه ما به مسكو فرستاديم درك مى كنيد. ما از پايان دهه • 199 الطلاعاتات بسيار با ارزشى را در اختيار اتحاد شوروى قرار داديم. اين اطلاعات اسناد علمى طبقه بندى
 به اتحاد شوروى مىداديم. حتى اگر آمريكائيان خاى كوبا را را هم بـ به توبره كشيده بـه بودند
 كه اين اطلاعات را در اختيار ما قرار مى دادند حار حاضر نبودند ماند مستقيماً با اتحاد شوروى همكارى كنند و اين اطلاعات را مستقيماً به مسكو بغرستند. اطمينان دارم اين عوامل امروز با خواندن اين سطور به ارزش كارى كه انجام دادهاند بيشتر واقف خواهند شد. در كتابشناسى مربوط به فروپاشى اتحاد شوروى مواردى ينهان مانده است. يكى از اين موارد باواحدهاى حساس و مهمم ما از جمله واحدى به نام (اطرح نقوذ)، ارتباط

دارد. اين واحد يك واحد اطلاعاتى بود كه اختصاصأ به امور اقليتها، خبرنغاراران،



 برداشت مى كرديم.
قصد من انتقاد از مسكو نيست. برای من حتى مهم هم نيست كي كه اتحاد







 بود. دارم از سير طبيعى اتفاقات جلو مى افتم. من هر وقت خشُمغين بشُوم از خودم هم جلوتر مى افتم. هنوز در موضوع نشستهاى مختيانها و محرمانه كوخيمار هستيما يكا يك روز


 منظورم تعدادى از افراد واجد شر شرايط بود. كفتم براى من ضروري


مشكلاتى را براى ما ايجاد مى كنند. من هميشه سعى داشتم سرويسهاى اطلاعاتى را زير جتر حمايتى خودم حفظ كنم. نيروهاى شاغل در سرويس اطلى اطلاعاتى منسجمتر از از
 حزب سوسياليست خلق هر گز به من تعلق نداشتند. بهعبارت ديگر من كاملاً اطلاع
 به بلاس و سرويس اطلاعاتى به رولاندو وفادار و پاسخگگو بودند. وقتى به جنبش زوئيه اشاره مى كنم در حقيقت به سه سازمانى اشاره مى كنم كه عليه باتيستا جنگيلده بودند. يكى از اين سه سازمان خود من بودم. من هميشه به سرويس اطلاعاتىمان


 نيست. حالا در مورد اين موضوع فكر كنيم و ببينيم چجه كسانى رادعوت كنيم بهتر است. من فقط موضوع را به اطلاع شما رساندم." از سوى ديگر مىدانستم دعوت دو ياسه نفر از فرماندهان سرويس اطلاعاتى به كوخيمار به معناى دعوت|ز شخص سفير ايالات متحده آمريكاست. بايد جاهطلبترين
 دستخوش تلاطم شود براحتى اعتقادات ايدنولوزيكـشان افراد معتقد و قابل اعتماد هر گز مصالحه و سازش نمى كنند. افراد قابل اعتماد و معتقد

 داده شود. برعكس رولاندو كوبلاس r فرد قابل اعتماد و معتقدى بود. من هرگز او را به
 در يكـ بعدازظهر در كوخيمار در ميانه يك تنفس كه ميان دو جلسه داده شده بود متوجه شدم كه آنيبال اسكالانته مشغول صحخبت كردن با سلياست. سخت در در تار تلاش بود







 كمونيست مى كرد، جيزى كهم من براى خودم غير منطقى و ونامناسب مى دانستمـي سليـا و خـانـوادواش بـرند







 برقرار شده بود. از منظر استدلالى در اواسط دهه •190 در نظر هزار اراران كوبايايى طبقه



 اين كونه برداشتهاى ذهنى بسيار فراتر ازواقعيت است.

FIO نصل هندهم/ برادران مقدس
وقتى ديدم آنيبال اسكالانته در حــال تــلاش براى يـافتن راهى بـه دل سلياست
بـا خود خنديدم.
مادر ...ده مى خواست سليار ااز خود كند.
سليا را غافلگير كردم. بارها در سيرا هم غافلگيرش كرده بود بودم بار به او گفته بودم
 يك زند گى عادى داشته باشيم. عيناً اين جمله را به او گفته بودم: (اهر وقت اين مسئله تمام شد من و تو يکى زندگى عادى خواهيم داشت.ل) صحتبتى از ازدواج به ميان نياورده


 وقتى او را با حنان حالتى در برابر آنيبال ديدم راهحلى به فكرم رسيد كه مىتوانست مرا براى هميشه از اين مشكل نجات دهد. عين ماجراى آن شب را برايتان تعريف مى كنم.


 درست كند؟ روزنامهاى را از روى ميز برداشتم و مشغول خواندان آن شدم مـ بـى آنكه سرم را|ز روى روزنامه بردارم خطاب به سليا گفتم: (امىدانى سليا! اين كمونيستها در در حال قدرت گرفتن هستند. احساس قدرت زيادى مى كنند. امروز به من گفتند كه اگر روزى
 از خانوادهاى خدكمونيست برخاستهاى كه خدكمونيستترين خانواده همه منطقه
 همـجنان مشغول ورق زدن روزنامه بودم. _(ا"كى اين حرف رازدهاست؟"


شانههايم را بالا انداختم و همحنان تظاهر كردم كه مشغول روزنامه خواندن
هستم.

روز 10 آ آوريل 1909 به دعوت باشگاه مطبوعات ' ايالات متحده آمريكا وارد









 متحده آمريكا بود] ملاقات كردم. مرا در ارتباط با كمونيسم بسيار ساده و و بىت









## 1. Press Club

2. Jules Dubois
3. Chicago Tribune
4. Luis Mas Martin

او كمونيستى قديمى از خانواده خرده بورزوّا بود كه در اولين سفر من به ايالات متحده


 واحدهاى نيروهاى مسلح و مسئول اعدام طرفداراران باتيستابود.




 ندارم كه تمام مذاكرات ما در آن اتاق به وسيله ميكروروفينون




براى من هم |هميت بِيدامى كند.
[قسمتى از گزارش ريجارد نيكسون معاون رئيس جمهورى ايالات متحلـه






 بخصوص اينكه او در/ين برناهه بهجاى سخن كنتن به زبانن/ساسانيولى و استفاده /ز

## مترجم شهامت سخن كفتن به زبان انكليسى را د/شته/ست.


 درقبال صحبتهاى او كرفتم جالب توجهاست.
 كفتم (آنها باختهاندل). نمى توانند مرا بشُناسند.


 آنهاضامن بيروزى من است.















[^54]FI9 نصل هندهم/برادرانمقدس
سخن گفت؛ اما من بسيار شفاف پاسخ دادم. الادر كوبا تا مدتهاى مديد انتخاباتى بر گزار نخواهد شد.) اين مطلب راصراحتأ اعلام كردم. دليل من براى گفتن اين سخن اين بود

 كه (1 مردم به انتخابات علاقهاى ندارند زيرا انتخابات در گذشته موجب ريا

كوشيدم براى آمريكائيان توضيح دهم كه علاقهاى به [صنعت] شكر ندارم و آنها
 بود. هدف من اقتصاد يا شكر و يا هر صنعت ديگر نبود. هدف من فاصله گرفتن سريع از ايالات متحده آمريكا و ادغام شدن در بدنه آمريكاى لاتين بود. كوبا ما مأموريتهاى


 يعنى كوبا را از تبعات فشارهايى كه منجر به ضر رهاى اقتصادى مى شود بترسانند. سناتور اسمار ترز بعدها سياست كاهش دادن سهم كوبا در بازار شكر جهان رالعاملام كرد اما نتوانست تأثيرى بر محصول شكر كوبا بگذارد. براى به انجام رساندن انقلاب لازم نيست از اقتصا كه جچگونه تودهها را اداره و هدايت كنيد. انقلاب توانست انتخابات را با بهعنوان يك هنجار منفى معرفى كند. من اين نكته را به نيكسون نگغتم؛ اما بد نيست اينجا يكى بار ديگر يادآور شوم كه به قول لنين انقلاب بايد بتواند از ان خود انتخابات در جريان يك انقلاب به معناى تسليم شدن است. گفتگوى ما به مسائلى ازقبيل دمو كراسى، آزادى بيان و محاكمههايى كه به اعدامهاى سر يايى دار و دسته باتيستا ختم نمى شد، بدون حتى زدن يك مزَه به حرفهاى نيكسون گوش




مى كرد كه حتى در زمانى كه حكومتها به رأى اكثريت متكى هستند، برخی حقى حقوق هست










 اين (فرصت) است كه سياست را تعيين مى كند.
اضافه مى كنم كه در نظر من مهمترين لحظه اين دين ديدار در درست در در در آخرين دين دقايق








 ((ماس، لوئيس.درجه سروان)"

FYI نصل هندهم/برادران مقدس

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ((رفيق فيدل! لوئيس ماس مادر ...ده هم كمونيسته؟)" } \\
& \text { _(اتو مى دانستى لوئيس ماس كمونيسته؟)" } \\
& \text { ـ (انها! اين اولين باره كه خبردار مى شم او هم كمونيسته.)" }
\end{aligned}
$$

تصميم گرفتم بحث در مورد لوئيس ماس را خاتمه بدهم. نيكسون از از حرفهاى



 از تحقير شديدى است كه در آن لحظه احساس كرده است. بعدها هم خبردار شد شدم كـر كه يكى از آن دو مشاور نيكسون كه در صحنه مذاكرات حضور داشتند ـو و نمى دانم كدام يك از آن دوـاز هويت واقعى عضو هيئت همراه من چحيكو كه همان لوئيس ماس مارتين بود مطلع شده است. ظاهراً دامنه تمسخر ما را در مورد هويت سروان پا جيكو كه كسى نبودهاست مگر لوئيس ماس كمونيست به اطلاع نيكسون رساندهاست. اين كوبايى هاى

## غريبههايى در نيمه شب

دو روز بعد از ديدار با نيكسون در روز آ آوريل هم ملاقات ديخرى داشتم كه هيجّ كدام از طرفين صلاح نديدند در مورد آن خبرى منتشر كنند. اين ديدار آر آر

 در امور كمونيستهاى آمريكاى لاتين بود ُ. ميانسال و حدود • 9 كيلو گرم وززن داشت.

## 1. Gerry Droller




 خليج خوكهادر آوريل اه9 ا9ينز نقش داشتهاست.

بيبٍ مى كشيد. عينكى بر جشم داشت. به آرامى سخن مى گفت و به هر جهه من مى گفتم تو جه داشت. سعى مى كرد من نفهمم كه بشدت تحتنظر و و مداقه او هستم. سه ساعت با هم مذاكره كرديم. ظرف اين سه ساعت متو جه شدم دانش خوبى در در مورد تاريخ معاصر

 دست داد به زبان اسپانيايی گفت: (احالتان چططور است عاليجناب ؟؟ (؟) گزارشهايیى كه دريافت كرده بودم نشان مىداد كه من در سازمان سيا محبوبترين شخصيتم. بعدها


 هيجان و ابراز انتظارى كه قبل از ورود اين مقام سياصورت مى دادند هويدا بود. همانجا
 تمام اعضاى اوليه شوراى وزيران كوبا در آغاز انقلاب اين بود كه براى ايالات متحده


 يانكى ها بشُدت علاقهمندند كه ما از ايالات متحده آمريكا درخواست كمك اقتصادى
 درخواستى انتظار داشتند. آنها در حقيقت عوامل ضدانقلابى بودند كه در اطراف من من


 كه آنها دوست دارند وادار كنند؛ اما من نسبت به تو حييههاى آنها براى درخواست كـي كمك اقتصادى از ايالات متحده آمريكا كاملاً سكوت اختيار كرده بودم. اين سكوت باعث
1.Cómo está, Sefior
2. Rufo Lopez

شده بود كه صبر و قرارشان را الز دست بدهند. از طرف ديگر در محافل واشينگگتن هم







 دليلى مى كفتم: (انها!)













 سيا در برابر آن ايستاد. ميهمان را وارد آسانسورى اختصاصى و او را مستقيماً به دفتر.

سفير هدايت كردند. مو كتها سبز رنگُ و به ياد دارم كه خاكىآلود هم بودند. تمام پلههاى ساختمان سفارت راغبارى از گرد و خاك بوشانده برد بود. در كنار در نيمه باز اتاق سفير از از
 كتاب و روى صفحهاى از آخرين صفحات اين كتاب كوحكى قرار داده بودم


 كه در سال سا90 ابر اساس حكايتهاى مربوط به رويدادها واى جنغ فيلمى به همين نام و اقتباس شده از آن كتاب جزو آثا

 پاسخ دادم. چشم در جشمش دوختم و گفتم: (بالاخره كسى كه مرا بفهمد به ديدارم


 اين حالت را پنهان نگاه دارم. دستش كوچکى و پف كرده بود. كف دستش خيس عرق بود و و قتى دستش را از دستم بيرون كشيد احساس كردم كف دستم خيس عرقى شد شده است كه از كف دست او روى كف دست من باقى مانده بود. دستور دادم اتاق سفير را خالى كنند و مقدار زيادى مشُروبات الكلى و سيگار در دسترس قرار دهند. دو مبل چرمى پهن در اتاق در برابر ميز چحوب گردويى سفير قرار داشت. روى اين دو مبل


 رادعى وجود ندارد. من نشان داده بودم كه چروتكلها و آداب ديِّلماتيكى را مقدم

نمىدانم. بر اساس سنى كه در او تخمين زدم سوابق او را هم حدس زدم. بهنظر


 گفتم اين مشخصات ظاهرى مؤيد قدرت كنجكاوى و دركى است كه در نگاه تيز تينش مشهود است و به كوتهنظران تعلق دارد. با خود گفتم اين مادر ...ده حتماً يهودى هم

 كه مأمور شكار كمونيستهاى در حال تردد ميان پنتاگون و [رودخانه مرزى ايالات متحده آمريكا و مكزيك به نام] ريو گرانده است حتما آلمان _در سوئيس -به استخدام زنرال ويليام جوزف دان داناوان درآمده است. ای خداى من! او از نازىهاى فرارى از آلمان است كه ابتدا در دفتر خدمات استراتزيكى داناوان مشغول به كار شدهاست. او از بنيانگذاران سازمان سياست. با من سنخيتى ندارد. اينكه عين جنس است، استخوان است. در كوبا از اين عبارت در مورد كسى استفاده مىشود كه بسيار سخت، غير قابل نفوذ و غير قابل شكستن است؛ اما


 شوند خوششان مى آيد. به مبل حرمى اشاره كردم و او را به نشستن دعوت نموت نمودم. در برابر آرامش او به خودم نهيب مىزدم كه مبادا صدايم را بلند كنم. همانطور كه خـو هم روى مبل مىنشستم به اين فكر افتادم كه رفتارى كوبايى نداشثته باشم . مثلاً خودم را را زياد نخارانم و درست بنشينم. جعبه حاوى سيگارهاى بر گ درجه يكى كوبايى را از روى ميز برداشتم و بيشّ روى او، درست در برابر چشمهايش، نگاه داشتم. درولر بيشش

## 1. DNA

2. Rio Grande
3. Major General William Joseph Donovan, USA, (January 1, 1883 - February 8, 1959)

GYY

را از جيبش بيرون آورد و آن را براى روشن كردن آماده كرد. زيرسيگارى را جلويش
 ايجاد تمركز و كنترل اعصابش استفاده مىكرد. چند نخ سيگار برگ از داخل جعبه برداشتم و در جيبم گذاشتم و يكى راآتش زدم. رو به درولر كردم و گفتم اينها مال سفيرمان است. من آنها را كش رفتهام. شما هم چحند تابر باريد. در كمال حجب و رعايت ادب چهار نخ برداشت. يكى را در دستش نگاه داشت و سه نخ ديگر را در جيبش گذاشت. چشمكى زدم و بالبخند ملايمى كه به سختى روى لبهايم نشانده بودم گفتم : (اظرف چحند دقيقه ديگر اين سيگارها را خواهيم كشيد.) او هـم خنديد. چند بار دستم را روى سر شانهاش زدم. خیلى آرام و آهسته. انگار خنجر زدن با حركت آهسته را اانجام
 نكند. همين امر باعث شدت گرفتن خنده ما شد. صور تمان از شدت خنده و ز زير فشار كنترل كردن آن سرخ شده بود. به من نگاه مى كرد. خوشخال بود. چهره خاخام نور نوانى شده بود. سيگارهايمان را آتش زديم و زير چترى از دود آماده مذاكره شديم. در مورد همه چحيز بخضوص آنحه مورد علاقهمان بود صحبت كرديم. همه چیيز. حتى يك موضوع هم باقى نماند كه مادر مورد آن صحبت نكرده باشيم. براى من مهم نبود كه همه هيز را براى او بگويم. مشخص بود كه او براى شنيدن همين حرفها و كشيدن همين

 روزى كه درخواست ديدار با مرا كرده بود مى توانستم بفهمـم كه قصد آنها از اين ديدار چجيست. آنها در مورد (احهه) و برادرم رائول دچار سوءظن شده بود بوند. اول اينكه من بهعنوان يک واكنش دفاعى در حالت تدافعى بودم و به اصطلاح (پارد)" گرفته بودم. نيكسون از ديدار با من راضى نشده بود. واكنش او نسبت به من و نسبت به ديدار با من منفى بود. من كه مختصات انقلاب رابرايش تشريح كرده بودم؛ اما او از نوع برخورد من با خودش خوشش نيامله بود. براى من بسيار سخت است اعتراف كنم كه هر دوى مادر اين ديدار مسائل سياسى را كاملاً شخصى كرده بوديم. نيكسون در مورد من وارد عمل شده بود. سازمان بِيا را [عليه من] به حر كت در آورده بود. سازمان سيا علاوه بر

علاقهمندى خودش به من بايد نسبت به احساس نيكسون هم واكنش نشان مى داد. شايد بعد از رفتن من به اتاقش گوشى تلفن امنش را برداشته و از آلن دالس ' [رئيس سازمان سيا] خواسته بود كه سر مرا برايش ببرد. حالا چطور ممكن است من تنها حند ساعت بعد از ديدارم بانيكسون و سالها قبل از آنكه گزارشها طبقهبندى خارج شود به حنين نتيجهاى رسيده باشم؟ حالا وظيفه من بود كه سازمان سيا را با خودم آشتى بدهم و وجهه خوبى از خود بهو جود آورم. بايد به آنها كمك مى كردم كه آبروى خودشان را حفظ كنند. من كسانى را
 و تمامى ساختار سياسى آمريكاى شمالى در قبال كوبار ابراى نيمه دوم قرن بيستم خنتى مىكردند. جـرى درولر درست چنــد مـاه بعــد از همين ديــدار بـود كه بهعنـوان


 تايب كنيد به تعداد زيادى از سايتها خواهيد رسيد كه از او نام بردهاند. در هيجِ كدام از اين نوشتهها و اظهار نظرها تصوير مثبت و خوبى از او ارائه نمى شودد. او يك يهودى اتريشى متولد ه• 19 آلمان و از كارمندان دفتر خدمت استراتزيكى [يكى نهاد اطلاعاتى ايالات متحده آمريكا در جريان جنگى جهانى دوم كه بعد از جنگگ به سازمان سيا تبديل شد] فرنج ماركيس r بود. تصميم خودم را گرفته بودم. تصميم گرفتم چحيزهايى رابها او
 در ارتش شورشى بود. آرزو داشت كه من هر جور شده از شر (احهه) هم خلاص شم شوم

 بخش خصوصى را ممكن كند و به حملات بنهان عليه برادرم رائول خاتمه دهد. من

1. Allen Dulles
2. Frank Bender
3. French Marquis

رائول را جوانى كاملاً بییروا خواندم. حتى بيشنهاد كردم كميسيونى تشكيل شود تا تا تا









 نيازش چهه بود؟ يك كزارش؟ داشت؟ وقتى سخنان ما شروع شد بهمن هشُدار داد. من از جوانى عادي بگيرم. همين. اين يكـو وظيفه ساده است.






 شناخته شده بودند؛ اما آنيبال اسكالانته دست كم در آن روزها رئيس هممهاينها بود.

موضوع اوروتيا مسئله سختى نبود. كافى بود يك روز صبح در صفحه اول همه

PYq نصل هندهم/برادرانمقدس
روزنامهها مطلبى بادرشتترين كلمات و رنگ قرمز چاپ شود حاكى از اينكه: فيدل استعفا داد
همان شب هم در تلويزيون ظاهر شوم و اين خبر را تكذيب كنم. در حقيقت خبر استعفاى نخستوزير از مقام نخستوزيرى را كه خودم دستور پاپش ريش را داده بودم تكذيب كردم. هدف من ترغيب نخستور ير ير به ار استعفا بود. من اين مسئوليت را از 18 فوريه يعنى يكى ماه و نيم بعد از ورود ارتش شورشى به هاوانا واگذار كرده بودم.

 براى من هزينهاى در بر داشته باشد و يا مرا مجبور به انجام

 جريان جنگگ انقلابى به نوعى در به قدرت رسيدن من ايفاى نقسُ كرده بودند و من با با آنها نوعى اتحاد اجبارى برقرار كرده بودم بيردازم. حضور اين مردان زمان كوتاه به من امكان داد تابى عرض بگذارم. براى اولين:بار به آزمايش اعتبار فرضيه



 آن روز [كوبا] جاسوس آمريكائيان و كسانى بودند كه در برابر بـر آمريكاريكائيان احساس ضعف شديد مىكردند. نمىدانم وقتى قدرت را مثل يكى آبنبات جوبى از دستش گرفتم چه حالى داشت و چچگونه اين خبر رابه سفارت داد؟ در مادريد زُنرال فرانسيسكو فرانكو شخصاً او را پذيرفت. هدف او او اين بود كه از
 هميشه به آمريكائيان جواب مثبت مىدهى و وبعد بر هر كارى را كه دوست دارى انجام

مىدهى.| فرانكو از منظر سياسى قديمى خود بها اوضاع مىنگريست. او او هنوز نفهميده






 نظر آمريكائيان مناسبترينرين فرد دبراى رهبرى دولي





 اين مسئله رادرك مى كنيد؟
دلايل من براى رها شدن از شر شر مانونل اوروتيا مشروع بود. اوروتيا دويا در مسير







 وظيفه انقلابى اين نيست كهدر هر لحظهو وظايف متعددى رابرعهدهن خود تعريف كنيد.

تنها وظيفهاى كه اوروتيا مى توانست برعهده بغيرد اين بود كه همان شُب يعنى زمانى كه من در تلويزيون مشغول گزارش دادن و مححكوم كردن او او بودم از مقام رياست

 برنامههاى تلويزيونى آن شب خود [كاسترو] زير برخیى فشارها از سوى برخیى آدمها قرار دارم. الولين انگشت اتها اتهام او متو جهـ



 بالاخره روش ديگرى رادر ييش گرفته بود. اوروتيا در آن لحظات مشك آشل ديگرى هم
 هاوانا تهييج كنم تا به كاخ رياست جمهورى حمله كرده و و او را بكشند؛ امن اما همه اقد اقدامات
 تفنگیهاى فال در اطراف كاخ رياست جمهورى گمارده بود. اين نيروها دو مأموريت


 كاخ شوند. تمام خطوط تلفن داخل كاخ قطع شده بود بود. فكر مى كنم فرمانـو امه خيراس شخصاً وارد كاخ شده بود. در طبقه اول سويج همه اتوموبيل هاى رياست


 كاديلاك را بردارد مردى را ديده است كه در لباس نظامى زيتونى رنگ بر با يكى عينى بسيار تيره رنگ و درجههاى فراوان رودى روى يقه در آنجا ايستاده است. افيجنيو امه امه خيراس

دريافته است كه او يكى كلت 40 هم بر سمت راست كمرش بسته است. اين مرد در ابتدا عين يك مجسمه بهنظر مى آمد. لبخندى دائمى و ثابت روى لبهايش بود كه كه يا نشانه
 نغران اوخاع بودهاست. خطاب به آن افسر گفته بود (اجناب سروان!). او هم بر گشته و وبه افيجنيو امه خيراس پاسخ داده بود: (ابله!)

- (اجطوريد؟ حالتان خوب است؟ من فرمانده افيجنيو امه خيراس هستم. مرا به ياد مى آوريد؟"

ـ (ادر خدمتم فرمانده!) _((همه حیيز خوبه! مشكلى نيست!) -(ادر خدمت شما هستم.)" ـــا(اخودت راالذيت نكن.)" _ -(كارى هست كه برايتان انجام دهم؟" _ (انها همه خیيز مرتباست.)
قبل از آنكه آن افسر بغهمد جه شده شده است افيجنيو امه خيراس كليد كاديلاكى شماره ّ • را برداشته و در جيب گذاشته بود. پدرو ساريا تارتابول همان كسى بود كه در عمليات مونكادا جان مرا نجات داده بود. حالا بهعنوان آجودان دائمى رئيس جمهور
 مبتلا شده بود. باتيستا او را الز ارتش اخراج خدمتش را هم نيرداخته بود. وقتى به قدرت رسيدم دستور دادم همه حقوق معوقه او را بيردازند. شخصاً به خانهاش رفتم تا مأموريت جديدش رئى را به او او ابلاغ كنم. حالا

 اوروتيا به خواست خودش ابتدا به خانه يكى از بستگانش منتقل شده بود. مدتى در آنجا استراحت كرده بود. قرار بر اين شده بود كه فرداى آن شب افيجنيو امه خيراس
 كه در تمام مدت بااو چون رئيس جمهور رفتار كرده و او را حتى روى پلكان هو

HYY نصل هفدهم/برادرانمقدس
(آقاى رئيس جمهور) خططاب كند. او را قسم داده بودم كه در طول راه در حضور اوروتيا مارىجوانا نكشد. از او خواستم كه اگر احساس ضرورت كرد قبل از رفتن به همراه رئيس جمهور هر جه مى خواهد بكشد.

## بخشَ

بايداز قلرت استغاده كرد

ارد يك كثشور ضعيف كه برضم ضعيف بودن هنوز روزنابودياش فراش فرانرسيده /ست وظيفه






"اكتاب تاريخ رم"

1. Theodor Mommsen

## فصل هجدهم

## 

رائول مرا زير فشار قرار داده بود تا اهداف سوسياليستى انقلاب را اعلام كنم. رائول يك نكته را نمىدانست. همانطور كه رابطه مرا با گروههاى انقلابیى، بعد با

 نكنند اما بدانيد كه حتى رائول به خصوصىترين انديشهها و باورهاى من دسترسى





 [همكارى] مىداد؟ چهه تضمينى براى بقاى من در قدرت مىداد؟ قدرت بايد در مسير

 ذهنم مرور مىكردم تا مشى مورد علاقه و دلخواهم را از ميان آنها بيدا كنم. در آلما حالى الى كه برادرم از ابتدا بر اين عقيده بود كه بايد پرحم

برافرازيم. او معتقد بود در جنين صورتى بيروزى بزرگیى را بهدست خواهيم آورد و

 اخخوت بسته بود يا با روس هاو يا با كدام اردو گاه سوسياليستى ديگرى در جهان. او فقط مى خواست مرا به درون اردو گاه خودش بكشاند. يكى نكته را نمى دانست و نمى فهميم
 لاتين در آن ايام در يك تونل قرار داشت و جنبش بين المللى كمونيسم را از داخ داخل آن

 حون مقدسات مذهبى در نظر سوسياليستى كشورها تقدس يافت. وقتى تاريخ سالهاى اوليه انقلاب كوبا ار مطالعه مى كنيد اين نكته رااز نظر دور نغگاه نداريد. بريا كردن سوسياليسم در يك كشور. من كتمان نمى كنم كه در ابتداى انقلاب كوبا در فكر انقلاب اكتبر روسيه و شيفته آن بوديم. بهنظر ما بلشويكهها با بريا كر كردن سو سياليسم در يك كشور به يكى واقعيت دست يافتنى رسيده بودند و همين باور به آنها اجازه مى داد در قدرت باقى بمانند. آنها فهميده بودند كه در اي اين راه باه يار و ياورى ندار بارند

 حر كت در آوريم. حقيقت اين است كه اصلى ترين متحد و حشتيبان ما اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى بود كه براى مدت پنج دهه در كنار ما ايستاد. اين متحد استقرار


 سوسياليسمى كه در داخل مرزهاى اتحاد شوروى سازمان داده شده بود. بقاى حاكمان




F49 نصل هجدهم/ آياكسى نيست كد مسئرليت شكست رابيذيرد؟

از مسكو مثل چحين يا يو گسلاوى وارد چنين بازى ناباورانهاى شود؟ حالا تصور كنيذ كشورى مشل كوبا، كوبايى كه تنها يكى جزيره كو جكى بودو در روى نقشه جايى نداشت، ده هزار كيلومتر دورتر از اتحاد جماهير شوروى و از منابع طبيعى مورد نياز بى.بهره بود، حتى ابتدايى ترين نيازش يعنى نفت را هـم در اختيار نداشت مى خـوراست دري دست به چحنين بازى پر هزينهاى بزند و خود را متحد اتحاد شوروى قرار دهد. خلاصه بگويم؟ استالينيسم فقط منادى مرگ [استقلال] ما بود. استالينيسم براى رسيدن به رِّ حكومت چرو لتاريايى مورد نظر خودش حتى رفقايش را هم اعدام مى كرد. محكوم بيحاره هـم بايل در برابر جوخه اعدام فرياد مىزد: (ازنله باد استالين"). با همين فرياد جوخـه اعدام هـم شليك مى كرد. استالين به حنين اتحادى علاقهمند بود. صف طولانـ لانى شهداى مورد نظر استالين حتى در آن سوى مرزها و درياها براى مسكو خوشايند بود. حه كسى در كرملين براى رفقاى شهيد من اشك مىريخت؟ اصلاُبرا ايشان اهميت نداشت. از اين منظر طرح رائول براى تبديل كردن كوبا به كشورى مثل اوكراين يكى طرح خام بود. به رائول گفتم تبديل شدن به قمر وابسته به كرملين راه را براى نابودى كوبا در نزديكى ميامى هموار
 آموزشى را كه ديدهايم فقط به درد همان شهادت مى خـورددو وس. رائول بشدت علاقهمند به ضربه نهايى بوذ. براى همين بود كه در عمر خود اين همه آدم كشت. او به آخرين راه براى رسيدن به هدف اعتقاد داشت. از اين منظر يك اسثالينيست بود. نغاه او به انسانيت هـم مانند نگاه استالين بود. وقتى در مورد كشتن كسى صحبت مى كرد، انگار در مورد خاموش كردن كليد برق صحبت مى كند. يك بار در ساختمان انستيتو ملى اصلاحات ارضى با رائول صحبتى داشتم كه هر گز آن را فراموش نكردهام. رائول آن روزها بسيار جوان بود. در يونيفورم گاباردينى
 ستاره فرماندهى نقرهاى روى سرشانههايش مىدرخششيد. بند كفشهايش را با دقت و نظم بسته بود. سلاحى بر كمر بسته بود. بندرت كلاه بر سر مى گذاشت. موهاى مشا مشكى و و بر يشتش رااصلاح و بادقت شانه كرده بود. - (ارائول! كاخ رانمى خحواهى. تو فقط به يك قبر دستهجمعى علاقهمندى و همين

- (ارائول! مگگر بايد به تو دستور بدهم. ما به يكا استراتزَى نياز داريم نه به دستور.)
_(البته فيدل!)
- ("يكى استراتزى؟؟)

ـ (اتو به يكاستراترّى نياز دارى؟؟") _ (ايكى استراتّىى.)

 مى كنيم و به چهه سمتى بيش مى وريم. آن وقت راه را بر ما خواهند بست و و به ما حمله
خواهند كرد. حالا فهميدى؟؟"

رائول سكوت كرد. باز هم نبردى ديگر به نفع من تمام شده بود. بعد موضوع
 و به گونهاى انتخاب كردم كه رائول احساس حقار و
 موضع قدرتٌو اهميت احساس مى كند و بر اين تصور است كه برترى هوشمندانهـ و خردمندانه هميشگى دارد. اگر چخنين ارتباطى برقرار باشد شما هر گز ار برترى پيدا نخواهيد كرد. برعكس آماج رنجش و حسادت قرار خواهيد گرفت. بايد ياد برغيريد چچگونه در هر لحظه از گفتگو و ارتباط كاردانى به خرج



FFI نصل هجدهم / آياكسى نيست كه مسئليت شكست رابنذيرد؟
مسئله بودهايل. چنين كارى باعث مى شود كه ميزان علاقهمندى شما ! !به جنبه هاى ساده زند گى شخصى طرف مقابل شما نشان دهد. _ (از ويلما حه خبر؟؟)
در اين لحظه دوباره لحنى جلى به خود گرفتم. اين بار براى رد كردن نظر او [وتحقير كردنش] نبود. اين بار مى خواستم او را در كارى با خودم شريك كنم. آنچه رائول را خوشحال مى كرد سركوب بود. سر كوب سياسى.
دستم را روى شانه رائول قرار دادم و انگار هيجِ كس ديگرى در ميان ما نيست و به صححبت كردن پرداختم. بارها از اين روش استفاده كرده بودم و خيلى از كارها را همينجورى به عهلده رفقايم گذاشته بودم. در اين روش اين گونه ابراز مى داريد كه كار مهمى داريد و به اين فرد اعتماد داريد تاوظيفه محوله را اانجام دهد. وقتى دست را روى شانه طرف مى گذاريد نوعى پل ارتباطى برقرار مى شود. در اين گونه تماسها و ارتباطات

 استغاده كردهام و امروز در اين زمينه صاحب تخصر هص هستم. به شما اطمينان مىدهم كه در طول انقلاب از بازويى كه بر شانه مردان مختلف گذاشتهام استفادههاى شايان بردهام. من از اين ويزگى برخوردارم كه قدى بلند دارم و به همين جهت گذاشتن بازويم روى شانه اين يا آن كار سختى نيست. متوسط قد همه ياران و رفقاى من هميشه كمتر از قد من بوده است. من با اين كار سنگينى وزنتم را روى بدن آنها مىانداختتم و مأموريت جديد آنها را در گوششان زمزمه مى كردم. بگذاريد بگويم با اين رفتار انقلاب كوبا هميشه زير بار سنگين جثه من قرار داشتهأست. همتچنان كه بازويم روى شانه رائول بود، بالحنى كه

حاكى از اعتراف اججبارى بود در گوشش گفتتم: -(البين رائول! مشكل ما اين است كه بايد روى دو جبهه كنترل داشته باشيم: جبهه انقلاب و جبهه ضدانقالاب." چششمان رائول تكانى خورد. پلكهايش را بر هم زد و فوراً با حرف من موافقت

امروز كه اين مطالب را مىنويسم به ياد مىآورم كه در آن روزها روها قرار ما اين اين















 فرود گاههاى ما كه در آستانه اقدام نظامى صور أمرال




1. Mine
2. Joseito
3. Mampostone
4. Osmany Cienfuegos
5. Nico Lopez


 سراسر كشور حد اكثر حالت آمادهباش برقرار شر شودود.

 در راه عقيده و آرمانى كه به آن اعتقاد دارند مىميرند. حند بار بار به او كفتم: (احرف مرا میفهمى؟"
















 خودتان را گرد اين مسئله سازمان بدهيد و سالها بدون هيج دغدغهاى به رهبرى خود

ادامه دهيد. ممكن است بيرسيد تكليف بقيه [رفقا و همكارانتان] چه مىشود. با با آنها



 شما باشند كه احساس كنند در محاصره دشمنان هستند. هيجّ چجيز باعث ضعيف شدن آنان و يا ترسيدن آنان نمىشود. بهترين روش هم اين است كه از اين افراد بهع اينوان سترهاى انسانى استفاده كنيد و توجه حمله كند گان به خودتان را به سوى آنها معطوف كنيد. لازم نمى بينم توضيح دهم در فرايند قدرت در انقلاب توب كوبا برادر تنىام رائول هيجِ اهميتى نداشت. مى توانيد اطمينان داشته باشيد كه خون مشتر ك ما رقيقترين خون تاريخ بوده است و ارتباط ما با هم به دليل خونى نبوده است كه در رگهاى هر دوى ما جريان داشته است. به همين دليل رائول بخوبى مى دانست كه اگر
 رائول از اين موضوع اهميت داشت، اما از آن مهمتر اين بود كه ديخران هم اين نكته را

در كنــار گفتن حرفهـايى كه هم|ينكـ زدم اين حقيقت را نـاديده نمى گيرم كه بيروزى انقلاب بيشتر به رائول مديون است تا به من. منظورم ماهيت كمونيستى اين انقلاب است كه به رائول مرتبط بود. اين رائول بود كه مبانى ايدئولوزيكى رادر در اختيار من مى گذاشت و همين مبانى بود كه باورهاى سابق و اركان قديمى جامعه ما را تعويض مىكرد. او ناخودآگاه و به دليل ماهيت اخلاقيى تند خود
 طلسمى در درون او فعال بوده كه جنين راه و روشى را به او ديكته مى كرد. حرف آخر اينكه رائول از من مى خواست تا يكى نظام حمايتى ايدئولوزيك بهو رجود بياورم. همه
 مباحث به اندازه ارتشى كه زير دست خودم بهو جود آورده بودم براى من مفيد بود.


نمايم. اگر بخواهم ملايمتر بغويم، تندروىهاى معصومانه او موجب هتك حرمتهاى نامحدود من شد.

همچچنان با قلبى مطمئن مشُغول نوشتن هستم. دوست دارم هر چچه زودتر به

 همين رويدادهاست كه انقلاب حضور دارد. وقتى توانستم خود را رسماً در رأس


 مى آفريديم. همه دستورات لنين رابراى نابود كردن نظام بورزُوازى انجام داده بوديم؛ اميا اما
 به راه انداختند. ما هم بعد از انقلاب اعدام عوامل سطح پـ بايين باتيستا را آغاز كرديم، اما همين تعداد اعدام محدود حند دوجينى موج تبليغاتى بدى را عليه ما بهو جود آورد.
 بنيتو موسولينى ' [رهبر اسبق ايتاليا]، جتوليو وارگاس r [رهبر اسبق برزيل] و آنتونيو اوليويرا' [رئيس جمهور اسبق برتغال] موفق به نابودى نظام قبل از خود شده
 ما بسيار جدى
 كرديم كه انحصارأ با توسل به شوراى وزيران فعاليت مى كردي ا اين شورا در آغاز مراز مركب



1. Benito Amilcare Andrea Mussolini, (July 29, 1883 - April 28, 1945)
2. Getúlio Dornelles Vargas (April 19, 1882-August 24, 1954)
3. António de Oliveira Salazar, (April 28, 1889 - July 27, 1970)
4. Estado Novo

بيروزى انقلاب شوراى وزيران صاحب اختيارات قانونگزارى و اجرايى شُد الـد در واقع در غياب چارلمان به اين شورا ااجازه داده شد كه باصدور فرمان مملكت را اداره كند. البته يكى وزارتخانه جديد هم به نام وزارت قوراني دورتيكوس 'در رأس آن قرار گرفت.اين وزارتخانه جور دو مجلسى را واكه تعطيل بودند





 در انستيتو هم تكرار مى كرديم. من بهطور خودكار صاحب يكى ارتش يكى ميليون نفرى [از كشاورزان] شدم كه چشم بسته از من اطاعت مى كردند. اينان همان روستائيانى بودند كه از طريق قانون اصلاحات ارضى صاحب زمين شده بودند. وقتى من از مقام نخستوزيرى استعفا كردم تااوروتيا را مجبور به استعفا از رياست جـي از هر چحيز به فكر همين ارتش يكى ميليون نفرى روستائيان افتادم. همه اين يكى ميليون نفر روستايى رابه خيابانهاى هاوانا آوردم از از مردم هاوانا را در خانههاى خودشان اسكان بدهند. اين ارتش در روز ءץ زوئيه در جشن اولين سالگرد حمله ما به پاد گان مونكادا شركت مى كردند. ساعت چحهار بعدازظهر بود. ميدان
 از مردم در اين ميدان اجتماع كرده بودند ـ كلاههاى آنها از لاى بر گها به چشم مى خورد. در دستانشان داسهاى بزر گ ديده مىشد. آنها همْحون مبارزان صحنه آمده بودند. وقتى من روى صحنه ظاهر شدم روستائيان بهصورت خودرجوش و به ابتكار خودشان ناگهان به شيوه خاصى از من استقبال كردند. داسهاشان را در هوا

[^55]
## PFY نصل هجدهم/ آياكسى نيست كدمسوليتشكسترابيذيرد؟

تكان مىدادند و سرود مى خواندند. آوازهاى عجيبى از دهان آنها بيرون مىآمد. تا آن
 باقى ماند. من در پايان اين مراسم سخنرانى كردم و گفتم: المن از خواست اكثر يت مردم كه درخواست كردهاند مقام نخست وزيرى را دوباره در دست بغيرم اطاعت مى كنم."٪ اين يك نمايش صحنهاى و ضربهاى هولناك به مقامات ديگر بود. من بايد به طريقى به
 ميدان. صداى چکكاچاكى داسهايى كه به هم مى خورد ميدان را پر كرده بود. ازنظر من اين صداها و اين چكاحاكى نمادين بود. دشمنان من با شنيدن اين صدا و ديدن اين مناظر چهه كشيدند؟ آنها آنروز دريافتند كه كشور كوبا از زير فرمان همه نهادهايى كه چهه خوب

 صداى چحكاحاك داسها در ميدان سيويكا براى دشمنان من نغمه پرشگون و ميمونى

ما ساختمان شهردارى هاوانا را اشغال كرديم. خوستو لوئيس دل يوزو شهردار يير، حريص و ديوانسالار لجنه باتيستا اين ساختمان عظيم را با صرف هزينههاى زياد ساخته بود تا از آن بهعنوان تالار شهر استفاده كند؛ اما در حقيقت از اين ساختمان هر گز استفـاده نشده بود. ستــاد (اينـرال) رادر همان ساختمـان قرار داديم. خيلى سـريع يکى آپارتمان براى اقامت در كنار دفترم در بالاترين طبقه همان مجموعه هجده طبقه آماده كردند و رياست اينرا را در دست گرفتم. از آن بالا تقريباً تمام شهر را مى ديديدم مثل هميشه سليا هم امور جزنئى را رتق و فتق كرد. خوشحال بورد بودم كه افسران ارتش شورشى در رأس واحدهاى كشاورزى دولتى كه ايـجاد كرده بودم يا در حوزه توسعه كشاورزى قرار دارند. در حقيقت اين همان جايى بود كه دوست داشتم باشند. مردان
 آبرسانى و امثال آن بودند. ما در حال خلق صحنههايى بيى بوديم كه فراتر از باور و تصور بود. در آن روز گار اين گونه اقدامات فقط در حوزه خيال و آرزو قابل تصور بود؛ اما تحقق اين تصور و شكوه و زيبايى آن باعث شده بود زمينه بسيار مناسبى براى تبليغات

هم ايجاد شود. مرز ميان انقلاب، مبارزه مسلحانه و فعاليتهاى كشاورزى و توسعهاى از ميان رفته بود. حضور در ارتش شورشى و يا اينرا الهميت نداشت. مهم اين بود كه همه چجيز در خدمت و در حارچوب انقلاب تعريف مىشد. ما در كوبا ارزش يكى مرد
 بوديم. هر كس وظيفهاى داشت. ما در گذر زمان به اين نتيجه رسيديم كه هركس بايد يكى مسئوليت مشخص داشته باشد. تنها افراد بسيار معلود و خاصى در ميان رهبران و
 بهطور انحصارى صاحب مسئوليتهاى فراوانى بودم. اگر براى هر سلول انقلابى دو يا چند مسئوليت تعريف مى كرديم بايد تأثير گذارى آن سلول رابر ديگران افزايش مىداداد، درحالى كه چنين نبود. برعكس زمانى كه يكى سلول وظيفهاى مشخص داشت نفوذ

زيادترى پيدا مىكرد.
ورود مبارزان و انقلابيون به عرصه كشاورزى و اصلاحات ارضى مرا به ياد جملهاى مى اندازد كه در جزوه مائو تسه تونگ رهبر اسبق جين خوانده اين جمله را به ياد من مى آورد. من هم از شنيدن آن خوشم مى آملد و هم آن آن را حفظ كرده بودم: (اارتش مردمى الهام بخش رهبران است). احساسى كه آن روز داشتم قابل تكرار و تجديد نيست. امروز كه خاطراتم رو به

فر اموشى گذاشته، فقط لذت ناشى از آن خاطرات براى من ماندهاست. در كشاكش آن فعاليتها هركس روش خود را داشت و هر كس راه و رسم خود را براى صدور دستور يا براى اجراى كارها و دستورات به شيوه خود اعمال مى كرد. يونيفورمها با طرح و مدلهاى مختلف دوخته شده بود. هر كس هر كمربندى را كه دوست داشت بر كمر مى بست. حتى سالاحها و تبانحّهها هم مثل هم نبود، نها از نظر نوع و شكل و نهاز نظر كاليبر. مردان ما حامل نمايشگاه سيارى از انواع سلاحهاى موجود در جهان بودند. البته طبيعى بود. مردم هم از ديدن اين همه تنوع لذت مى برديند. مرديم سر كار و يا در مسير فعاليت معمولى روزانهشان يك سلاح ام ـ يكى يا يكى تاميسون هم حمل مى كردند. در يكى از آخرين ديدارهايى كه با كاميلو فرمانده ارتش كوبا داشتم متوجه


كمى آنطرفتر و در وسط كمربند هم يكى رولور كاليبر ^٪آويزان كرده بود. كاميلو

 كوبا نمايش داده مىشد مىماند. شايد مردم كوبا ندانند كه من در اولين ماههاى انقلاب دستور نمايش خصوصى مجموعه بت ماسترسون را دادم. بت ماسترسون در زندگى واقعى يكى از معاونان وايت ايرپ
 رولور مخفى هم نه روى كمر كه در جلوى كمربندش حمل مى كرد و در مج مجموع از همه هفتتير كشهاى افسانهاى ديگر تلويزيونى و سينمايى متفاوت بود. البته كاليبر
 تزئينات زيبا بود. كاميلو بهخاطر آن كلاه بزرگ و و البته حيز شورشى انگشت نما شده بود. در كوباى آن روز كالاهى مانند كلاه كاميلو يافت نمى شد. پوتينى مثل پوتينهاى او حه ساق بلند و چه ساق كوتاه مشاهده نمىشد؛ اما هيجَ كدام از
 شورشيان بر تن داشتند؛ اما روى همين لباس متحدالشكل هم هر كس جيبى اضافى،
 يا آن طرف لباس سفارش مىداد. اعضاى ارتش شورشى با حنين لباس متحدالشكل زيتونى رنگ، سيگار برگى لاى دندان و وظيفهاى خاص كه برايشان تعريف شده بو بود از



تا آنجا كه به قانون اصلاحات ارضى، مثل هر قانون ديگرى، مربوط مىشد ما



همان نقطهاى است كه من حاضرم بهخاطر آن با داروين مباحثه كنم. بهنظر من اولين و مهمترين شرط بقا [ى يك موجود] داشتن حس استفاده به موقع و مناسب از فرصتها و دانستن اين نكته است كه كى و در چهـ موقعيتى بايد ساكت و بیى عمل باقى بماند و چچه موقع بايد وارد عمل شود. چنين توانايى به ميزان انعطاف و ساز گارى [آن موجود] بستگى دارد نه به ميزان قدرت [آن]. شما هر جقدر قدرت داشته باشيد يا نداشته باشيد
 نعرههاى رعدآسايش بيشتر است ياعمر طولانى لاك پشت [وامانده كندرو] در درون
 قوانين انقلابى نيز همين بود. هر قانونى حدود و محدوديتهاى خاص خور درد را داشت. به همين دليل من در انتهاى همه قوانين، بندى اضافه مى كردم كه همه قوانين گذشته را را ملغى مى كرد. بهعبارت ديگر من يكى برزخ قانون ايجاد كرده بودم كه مو جد نظامى بود



 پا قرار مى گیرد و نه ناديده گرفته مى شود. به همين دليل هيجّوقت نگران نار نارسايى ها و نقايص اولين قانون اصلاحات ارضى نبودم. مىدانستم كه در هر لحظه كه اراده مى كرديم مى توانستيم بارها قر ائتهاى جديد از اين قانون يا هر قانون ديگر تصويب و به اجر ا بگذاريم و در هر قانون مقدار زمينى را كه مورد تملكى هر فرد قرار مى گيرد كاهش بدهيم. در اولين قانون سهم مالكيت هر فرد از زمين را حدود يكصد هكتار تعيين و اعلام كرديم؛ اما در قانون دوم اين ميزان به يك ششم تقليل يافت. در ماه مه 1909 اٍا را از جارجوب طرح اصلاحات ارضى بيشنهادى زنر ال مكى آرتور ' براى زاپين ـبا هدف در هم شكستن نظام فئو دالى آن روز زاين و نفوذ فئو دالهاى اين كشور در اقتصاد كشور آفتاب تابان ـفراتر نگذاشتيم. من همان راه مك آر تور آور را اعضاى شوراى وزيران سندى را امضا كردم كه از آغـاز انقلاب و از زمان حضور در

P01 نصل هجدهم/ آياكسى نيست كهمسوليتشكسترابيذيرد؟
لإِالا آلتا به بعد آماده كرده و مفاد آن را هم در ممه جا فرياد كرده بوديم.










 پاركينگ بيمارستان شدم. مير تار ا همانجا ديدم اين اين اولين ديدار من با ما ميرتا بعدا از طلاق






 راه انداختن انقلاب بودم اميليو جرئت كرده بود باميرتا رازدواج كنـي





[^56]بيش روزى ستارهاى كوحچك در زندگى من درخشيده و سپس از سوسو زدن بازمانده
 را جستجو كرد. حشمش به من افتاد. چچند دقيقه بعد پزشكان خبر دادند كه حال فيدليتو خوباست و خطرى او را تهديد نمى كند. اين خبر توانست اندكى از حس و حالى را كه
 چند قدم عقبتر از من راه مى رفت. هنوز ساكت بود. سكوت او به همه محافظان و

 بازويم را به آرامى گرفت. باحسى حاكى از وفادارى و قدردانى گفت: (ابرويم فرمانده.)؛

 به راه افتادم. حالى عجيب و غريب داشتم. چحون برهالى بى اختيار راه مى رفتم. مر ابه داخل يكى از كاديلاكهاى قديمى باتيستا بردند و نشاندند.

## سقوط نظام قانونى

اين نيز يكى از مشكلات ما بود كه وقت ماو انرزّى ما را هلر مىداد. نظام قانونى داد گاههاى انقلاب تعريف شد. مسئوليت آن به عهده فرماندهى ارتش انقلاببى گذاشته
 دادگاههاى رسيدگى كننده به جرايم عليه امنيت كشور نامگذارى شدند. بر داد گاههاى انقلاب تأكيد زيادى داشتم. مى دانستم كه بايد ريشه بسيارى از تحريكات را خشار نـا تا كمتر به جو خههاى اعدام نياز باشد. در هر استانى يك داد گاه انقلاب تشكيل شد. اين داد گاههانقش مؤثرى در كنترل ضدانقلاب در داخل كشور ايفا كردند. وزير داد گسترى
 را در مبارزه با جرايم معمولى از دست دادند. جارهاى هم نبود. به همين دليل ميزان
2. Anibal Hidalgo
por نصل هجدم/آياكسى نيستكيسنوليتشكسترابيذيرد؟

جرايم روبه افزايش كذاشت. در نبرد با اميرياليسمو ضدانقلاب بايد روى منابع انسانى







 تعادل برقرار شده بود. در آن زمان ميان برخي


 بود گرفتار جرم و جنايت بودند. شوق و علاقهمندى داوطلبان بران براى اعدام









 مردى درشت اندام و سياهيوست بود. من هنوز بنجهمهاى قوى و قدر تمتمند او را افراموش

[^57]نكردهام. او از جهات مختلف مردى مقتدر و باصلابت بود. ابتدا به رياست سازمان



 اين حر فها ترسيم مشكلات و مشقاتى بود كه دولت ما در آن زمان با با آن روبرو بو بود. ماو و بحههاى ما همه و همه مشغول كاشتن بذر جمهورى كوبا بوديم.

روز 9 زوئن تصميم گرفتم (پهه) را از كوبا بيرون كنم. يكى نمايندگى عجيب و و غريب ديپلماتيك ايجاد كرديم و به جستجوى بازارهاى جديدى مشا مشاي





 چنين تصميمى مى توانستم او را|ز كوبادور كنم و به سرز ("چهل) براى انجام اولين مأموريت خود در خارج از كوبا آماده بود. بهعنوان سفير




 مى توانست بهعنوان هديه از طرف او به ديگران انـ داده شود. او مأمور توزيع سيگارهاى

1. Departamento Tecnico de Investigaciones
2. FBI

H0D نصل هجدهم/ آياكسى نيست كه مستوليت شكسترابيذيرد؟
بسيار گرانى شده بود. روى در همه بستههاى سيگار هم نشان رسمى و نام جمهورى







 بازاريابى هاى "چهه) در جهار سوى جهان خيلى زود عكس جواهر لعل نهرو رهبر اسبق هند، مارشال تيتو رهبر اسبق يو گسلاوى و جمال
 سيگارى لاى دو لب گذاشته بودند. سيگارى كه پر چیيل مى كشيد سيگارى سفارشى



 را مى يسنديد. نهرو نظر خاصى نداشت. هر نوع سيگارى را الستفاده مى كرد. همينقدر كه سيگار داشته باشد برايش كافى بود. او بستههاى سيگار دويست نخیى با مارى
 سياسى و ديپّماتيكى در عرصه بين المللى برديم. سراغ ندارم سياسى جهان _در سازمان ملل متحد يادر جنبش عدم تعهد ـقبل از اتخاذ هر تصميمى
 حـرف من كاملا جلـى است. شايد خبر نداشته بــاشيد كه جـان فيتز جــر الد كندى اصلاُ

راضى به امضاى طرح حمله به ما در خليج خوكها يا يا اعمال تحريم همه محصولات



 بودند و حتى زمانى كه خليج خوكهادر تيررس آنها بود باز هم سيگار دلخواهش را
 قرار مىدادم سليا را به كنارى مى كشيدم و از از او مى خوا
 دلم براى يك سيگار بر گلك زده است. همين حالا كه در حال نوشُتن اين سطور هستم









 مؤاقعجرئت نداشتند به طرف مقابلشان كه در آن سوى ميز نشسته بود بغويند كه اين سيگار رافيدل كاسترو برايـم فرستاده است.













 توطئهديكر خنتى كنم.






 ميان فقط يروفسور ويلاسكا بود كه باكت و وشلوار تيره و ويراهن





[^58]اين قيافه برايى رهبران انقلاب برازندهتر است. در حالى كه من مى دانستم كه انقلابى. بودن










 كلاسيك شروع مى كرديم، دست به ساختار شكنى مىزديم و و بعد بـي به نتايج جديدى

مى مسيديم.

## هاوانا، شهرى آزاد





 ديوارهاى شيشهاى كشيديم. كافه ال آيره ليبره را رابه ياد ممى آوريد؟ هر كا كا





جنوب شرقى جهارراه قرار داشت. اين شلوغترين جهارراه هاوانا بود. أنبوه جمعيت




















 در اختيار مسافران و مشتريان اين كافه قرار دهيد، اما هركز آن را را تعطيل نكنيد. اين جهه

## 1. La Coubre

2. Amberes
3. La Plota

انقلاب سوسياليستى است كه نمىتواند از مسافران شريفى كه به كوبا آمدهاند، پذيرايى كند. ما ميليونها [دلار] خرج نتڭهدارى تأسيساتى كرديم كه تاريخ انقلاب كوبا خودم را حفظ كند: زتدانى در جزيره پينس، هاد گان مونكادا، اردو گاه لایِالاتآلتا، بازسازى دقيق خانه یدرىام در بيران و اسكان روستائيان و دهقانان در جنگل هاى سير اماسترا. من هميشه در تلاش بودهام تا جاپياى ناممكن جاودانگگى را پيدا كنم. سليا مأمور شده بود تا
 در بعدازظهر D مارس •199 هنوز حالم بهدليل انفجار ديروز كشتى فرانـي



 مراسم بود كه آن عكس معروف از "(حهه) گرفته شد. دستور داده بودم دو محفظهاى انى را كه بمب در آن جاسازى شده بود روى سكو بياورند و در كنار تريبونى كه من پشت آن سخنرانى مى كر دم قرار دهند. ينجاه نفرى روى آن سكو ايستاده بودند. سخنرانى من كه
 رساند و شروع كرد به صححبت كردن با آنان. اين دو در آن روزها با به كويا آمله بودند و و و آن


 دستم را بلند كرده و آن قطعات را نشان دادهام او او هم بهعنوان نويسنده احسار احساس انقلابى

 كه شبيه بيانات حرحیل بود و دورنماى خون، عرق بدن و اشكـ را براى مردم يششبينى

نصل 491 نصهدم//آياكسى نيستك، مسوليتشكسترابينيرد5











 اين عكاسان فاخر و جذاب نبود







 ذهن او رسيد اين بود كه اين عكس غوغايى بها صا خواهد كرده، فروشى خواهـ باهد كرد. در

## 1. Partia o muerte

2. Alberto Díaz Gutiérrez (September 14, 1928 in Havana, Cuba - May 25, 2001 in Paris, France) عكاس كوبايى
3. Leica
4. Giangiacomo Feltrinelli (19 June 1926-14 March 1972) ناشرايتاليايى

كنار (پپه)) كس ديغرى هم در عكس افتاده بود كه دماغ بزر گیى داشت. بايد آن دماغ و آن

 را مجسم مى كند كه هيجّ رابطهاى با ماجراى واقعى و صحنه حقيقى ندارد. كسى نمى داند كه در هنگام برداشتن آن عكس چجه اتفاقاتى در اطر اف شخ شخصى كه در ور عكس ديله مى شود رخ مى داده است. هر چه بوده يا نبوده و هر اتفاقى كه افتاده است فر اموش مى شود. بگذاريد چیزى به شما بغويم. من در زمان برداشتن آن عكس تنها دو متر از آن


 دور ماندن من از نظر سارتر و همسرش شده بود. آنقدر حواس، فكر و ذهن سارتر
 گوش بدهد. باور كنيد كه (احهه) در آن لحظات اصلأ وضعى ران رانداشت كه در در آن عكس
 ايستاده بودم و در آن عكس و در پهره ("چهه) اثثرى از من ديده نمى شود. من در حال نشان
 نشان دهم كه با خرابكارى مقابله مى كنيم. در همين حال و احوال بود كه آلبرتو كوردا آن عكس را گرفت. كوردا آن روز سيصد عكس گرفته بود، اما همين يك عكس او او رابه شهرت جهانى رساند. اين عكس مردى است با كلاه بره سياه، لباس نظامى زيتونى رنگ آمريكايى مارك مك گريگور كه آلبرتو كورداى كوبايى برداشته است. كوردا در اصل

 جديد است و بيشترين چاپ روى كارت و لباس راداشتهاست. تكثير آن حتى از موناليزا
 حساس و تعيين كننده قيافهاى جدى داشت. روز 9 اكتبر 199V هم چچند دقيقه قبل از


افتاد. فليكس رودريگز' 'نماينده كوبايى الاصل سازمان سيا وقتى در مدرسه كوچكى لا
 ياد گار با او بغيرد. خود او بارها و بارها اين داستان را تعريف كردهاست. (پحه) بلون هيجّ
 از آن مدرسه كثيف و محقر بيرون مى آيل. رودريگز دوربين بنتاكس هّميليمترىاش را برمى دارد و آن رابه سر گرد بوليويايى خئيمه نينو ده گوزمن ِمى سپارد تاعكسى بردارد روش عكسبر دارى راهم به گوزمن ياد مىدهد. رودريگز مى گويد چون سر گرد گو گوزمن خلبان بوده مىتوانسته است بخوبى بادوربين كار كند. رودريگز در كنار (پحه)) مى ايستد


 مىشود.
كشتى فرانسوى سالها بود كه به اسكله پان امريكن اين بندر مى آمد. كشتى هاى
 سازمان موزهها و بناهاى يادبود مى گفتند كه در اين چايانه تزئينات زيبايى به كار رفته بود. اسكله پان امريكن در ساعت • P:1 بعدازظهر روز Y مارس •199. اقدامات امنيتى ييرامون محمولههاى نارنجك و ديگر مهمات در حد اعلايى تدارك ديده شده بود. اين محمولهها در جعبه هاى چوبى محكمى جاسازى شده بودند. جعبههاى چوبى در لا يهاى فلز روى قرارداده شده بودو بعد همه آنها در داخل كارتن نهاده شده بود. هر كدام از انواع مهمات جداگانه بستهبندى شده و جدا از يكديگر قرار داده شده بودند. افراد مسئول حمل و نقل اين محمولات از بخش مواد جنگى واحد لجستيك سازمان امنيت انتخاب شده بودند. ساختمان اين واحد در نزديكى همان اسكله و در انبار قديمى نظامى كه از


[^59]2. La Higuera
3. Jaime Nino de Guzman
4. San Ambrosio























 تعيين كرده بودند.
























[^60]2. Enola Gay
3. Bob Caron

هيروشيما هستند. حالا من به ياد جملات سرهنگ تيبتس افتاده بودم. درست است است كه من عمليات انفجار و خرابكارى راانجام نداده بودم






















 حزب ارتدكس شدن، گانگستر دانشُگاهبودن، عضو تيم بيس بال آمر يكابودن و باهوشُ

H9Y نصل هجدهم/ آياكسى نيست كمسسوليت شكسترابيذيرد؟
بودن رادر برابر نظر يهاى كه داده بودم دستاوردهاى دست دومى مىديلم مر طر طرح نجات


خون و انهدام. همانطور كه صحنه را ترك مى كردم مشغول مر مرور دستاور مرد مردهاى خود
بودم. خدا مى داند كه من در آن لحظات خودمر رامسئول همه آن اتفاقات مى دانستم.

## فصل نوزدهم

## امير انورى در بهار

يكى از نهادهاى اجتنابنإيذير و حتمى در تاريخ انقلاب كوبا مـان انمان سازمان











 بهزبان انگليسى نوعى حس حاكى از سوءظن داشي اشته و دارند.

## نص9 نصل نوزدهم/امبراتورى دربهار

سازمان سيا سازمانى آسيبپذير بود. براى اينكه بدانيد تا كجا آسيبپذير بوده است بايد بگويم كه ما در مركز دادستانى امنيتى كوبا واقعدر ويلا ماريستا ' واقعدر جنوب غربى هاوانا هزاران صفحه اعترافات را داريم. عكس و فيلم بسيار در اختيار
 اعترافات مكتوب، مأموران سيا را مىبينيد كه چگگونه به زانو در آمده و دستهايشان را به تضرع گشودهاند و درخواست آزادى و رهايى از از برابر جو -199 و و ا9V فناورى ضبط ديجيتال در حد امروزى فراهم نبود. لذا از آن دوران حيز
 وارد كشُور ما شد. عمده تجهيزات ما ساخت كارخانه سونى بود. اگر چه ما يانكى ها را به دليل بمباران هيروشيما و ناكازاكى محكوم كرده بوديم اما زاينى ها ذرهاى در قيمت
 تحريف تاريخ بيش مىرفت. اين مقدمه همان فرايندى بود كه بعدها بهجهانمندى يا جهانشُمولِى تبديل شد.
سازمان سيا سازمانى بى كفايت بود. البته از اين نظر كه مأموران سيا ما را جحگونه شناخته بودند و تا حه حد ما را در آن ايام ييحيده و شُگتتى آور يافته بودند ستودنى هستند. آنها فهميده بودند كه تا حه حد برايشان بیاطمينانى ايجاد كرده بوديم. اصرار
 هزاران مطلب در مورد كوبا و من در ايالات متحده آمريكا نوشته شده است. در همه اين نوشتهها يكى نكته محرز است و آن اينكه ما راانسانهايى غير قابل معاشرت و بهاصطلاح

 دشمنان ما كه تا روز بحران خليج خوكنها خواب به چششمشان آمريكايى و انگليسىزيانى بود كه ما را درك كرده بود و دَرِ آشتى را به روى ما ما نيمهباز نگاه داشته بود. روز • ا زأنويه 1909 زمانى كه كميته روابط خارجى سرد سنى آنى آمريكا در



 موارد زيادى ظالمانه و سركويكرانه با اين دشمنان رينا رنتار كرده است؛ اما ما در مورد



من دالس رادرك مى كنم. بخوبى حرف او را را مى فههمم. براى او او اين بهترين راه راه

 سرزنش و تقبيحى را كه متوجه خود او شده هو بود تغيير مى داداد. او متهم بود كه از از كنترل





 اين بود كه روح ممكارى نهادينه فيمابين يشش روي يرى همه ما با بود.




 اين مادر ...ده اسناد و مدارك زيادي ديا در اختيار داريم.


FYI نصل نوزدهم/اميراتورى دربهار
كرده بوديم آسيبپذير نبوديم. بيروزى انقلاب كوبا باعث شده بود كه دجار خلأ

 مى آوريد؟ خوب. دانيل رادوك ' [كاردار ايالات متحده آمريكا در هاوانانا آنا هم اين نكته را دريافته بود.



آمر يكا جنين نوشت:
راكاسترو بوضوح براى مخاطبانش سخن مى كفت. سخنانت تند و افراطى بود؛ اما ما









## دولتهاى ديكتاتورى يافتهاست.






 خوددارى كرد. در آن زمان اين كونه موضع گيرى كرد كه با باما در ارتباط و تماس است.








 به قدرت برسم مايل نبودم اجازه دهم ايالات متحده آمريكا در مسير استا مانحكا حكومت من مداخلهاى داشته باشد.

 بودند ياما در برابر آنها اقداماتى صورت انـيانديا










## 1. Nuevo Vedado

2. Narcisse Noir by Caron
3. Mr Roger and Mr Cesar

FYY نصل نوزده//امبراتورى دربهار
كارمند سفارت ايالات متحده آمريكا در كوبا]. آنها از اينكه با فرد مهمى جون سليا ديدار



 ذرهاى از روابطى را كه با سيا داشتم با كس ديگُرى در ميان نمى گذاشتمّ. در مواردى از اين قبيل هم به شما اطمينان مىدهم: ا(در كشور اهايى مئل كوبا كه بیى بياتى عامل شنا شدهاى است بخش قابل ملاحظهاى از قدرت در رابطه داشتن با سيا است كه حفظ

 كوبا به وزارت خارجه آمريكا نياز نداشت. به هيجِ كدام از سازمانها و ادارات ديخر
 پنهانى با سيا بود. انقلاب هر حه بيشتر خشّن باشد جـا جذا شوروى با همه حماقتش در حوزه ديیلماتيكى به كجا رسيد.
 واشينگتن با فرانكى بندر ملاقات كردم كه اين ملاقات به ملاقاتهاى ديگر در هاوانا انجاميد.
جلسات پنهانى با مقامات سيا در هاوانا از كجا ييدا شد؟ شايد با ديدار با ماكس
 دو هغته اول سال 1909 است. او وعدهها و قولهاى ما رابه سيا يادآورى مى كريرد. هروقت مأموريتى داشت بيش من مى آمد و مى گفت: ا(افيدل جان! آمريكائيان مى انواهند تو
 سيا داشت. از يك گروه مخخفى در هاوانا به سراغ گروه ديگر مىرفت. من بايد بهخاطر


## 1. Max Lenik

2. Jack Stewart

يّير گرفتار مشكلات فراوان شد. استوارت وابسته سفارت آمريكا در هاوانا بود و در
 اتفاق مضحكى برايش پيش آمد. شب سال نو بود استوارت و ماكس در ايوان آيارتمان استوارت در حال نوشيدن بوربون ارزانى بودند كه با آب و يخ مخلوط كرده بودند. در عمليات كوبا در سيا مقام استوارت يك مرتبه بالاتر از ماكس بود. او به زيركى و مخفى كارى جان تايينگ' رئيسدفتر نمايند گى سيا در هاوانانبود. فرداى آن روز اوضاع بكلى تغيير كرد. ماكس مقام بالاترى گرفت و بر استوارت برترى پيدا كرد. ماكس به گروهى تعلق داشت كه در حال به قلرت رسيدن بود. استوارت به دنبال نخودسياه فر ستاده شد. از واشينگتن به او دستور دادند كه با شورشيان تماس بگيرد. ماكس در آن موقعيت هر جه كه مىتوانست براى دوستش انجام داد. سى بر گ مجوز عبور را كه براى نصب در داخل خودروهايى كه بايد تردد مى كردند چاپ شده بود در اختيار او گذاشت.
 در حالى در اختيار سيا قرار داده مىشد كه شهر عملا فاقد دولت بود و در وزارتخانهها هم كسى حضور نداشت و مردم در حال غارت كردن كازينوها، خالى كردن پاركومترها و حمله به پليس هايى بودند كه هنوز جرئت پوشيدن يونيفورم پليس راداشتند. در پايان اكتبر 1909 وقتى كه مأموران سيا همه ارتباطات خود را بدون هيج الــلاع و اخطـار قبلى قطع كردنــد و هيج خط ارتباطى باقى نگذاشتند اطلاعــات دست اول و دقيقى دريافت مىكردم كه نشان مىداد ما حمايت آلن دالس را از دست دادهايم. در آن ايام به راميرو والدس دستور دادم كه روش تعقيب آن دو كارمند سفارت _راجر و سزار ـرا كه هنوز با سليا در تماس بودند تغيير دهد. دستور دادم در تعقيب آن دو از روش زاپينى ها استفاده كند. يعنى به جـاى تعقيب و گريز مخفيانه به كنترل علنى
 در طـول بيست و چهار ساعت جرئت نفس كشيدن هم نداشته باشند.ه "تا آنجا كه






















 يك ماركسيست بودم و حتى مىتوانيد مرا يك طرفدار كمونيست بدانيد؛ اما طرفدارى

[^61]2. Anastas Mikoyan

و بيروى من از اين ايدئولوزّىها فقط محلوود به مطالعات من بود. يك فر دي انقلابى كه










 بخوبى استفاده مى كنند.









 تشويق مى كرد كه شركتهاى توليد كننده برق و شر كتهاى تلفن كوبا را كه به يانكى مها

تعلق داشت ملى اعلام كبيم. من لذت مصادره آخرين سهم از داريايى هاى آمريكا در
 هر گز از حيطه تخيل و باورهاى خود









 در جنگ با ايالات متحده آمريكا وارد شده بون بود.


 برنامهما و فعاليتهاى مخفى سازمان سيا عليا عليه (ترور سرخي) كوبا را با بهدست نيكسون








[^62]موضوع كوبا در آن انتخابات موضوعى اجتنابنايذيراست. به مرور زمان اين موضوع

 بود. وقتى كسى گرفتار موضوع انتخاباتى است كه قرار است ظرف دو دو سالى آينى

 اصلى اين امپراتورى ريشه در انديشه جمهوريت دارد. آن روز بود كه همه پندارهاى خود رادر مورد ايالات متحده آمريكا به كنارى گذاشتمه.
 باند يوشيده از سبزه دهكده ترينيداد ${ }^{\text { }}$ هـشست. اين باند بسيار ساده و ابتدايى بود.
 در دست شورشيان بود. كشيشى با نام خانوادگى ولا ولاسكو براى ما معرفى كرد) سوار بر اين هواييما بود. او خود را فرستاده زنرال تروخيو معرفي كرد. مردانى كه در آن حوالى بودند و به هوابيما نزديكى شدند همه ظاهرى شورشى

 موتور هوإيما را خاموش نكرد. سايهاش از درون كابين خلبان پيدا بود. با روشن و خاموش شدن صفحه رادار داخل هوايّيما هراز گاهى قسمتى از جهرهاش هو هويدا مى شد.

 بلند كشيش در باد وزان باند فرود گاه به اهتز از در آمد. ايستاد تا پلكان را جلوى در قرار دهند. اطر|ف لباس بلندش را گرفت تا شدت باد آن را به هوا بلند نكند. در آن ميانه

1. DC - 3
2. Trinidad
3. Velasco

PY9 نصلنوزدهم/امبراتورى دربهار
حاضران ديوانه در فرودگاه صداى خود را بلند كردند كه : (ازنده باد تروخيو! مرگ بر فيدل!! لعنتى ها! من آن صحنه را فراموش نمى كنم. كشيش رنگ
 لباس زير كرم رنگش ديده نشود. حاضران در فرود گاه همه به من پشت كرده بودند و تفنگهايشان را سر دست گرفته و شعارهايى را كه گفتم سرداده بودند. من در فاصله دويست مترى پشت سر آنها در يکى چناهگاه كوچکى مخفى شده بودم. احساس كردم كه كشيش از ديدن اين صحنهها خيلى خوشش آمده است. كشيش درست در برابر


 و امنيت دومينيكن در اختيار ما قرار داده بود. فرمانده كاميلو سينفوئه گوس در سمت راست من نشسته بود؛ آرام و خوشحال. اوهميشه قبل از هر عمليات همين حالت رار را داشت. كلاه كابويى بزر گش بر سرش بود. يونيفورم نظامى زيتونى رنگى بافته شده از
 آويزان. كاميلو خوشحال و آرام بود. چند قدم آن طرفتر در سمت چحب الوى گوتيرز
 در ارتباط بودند. تروخيو هنوز از خيانت آنها بى خبر بود [و نمى دانست كه آنها بهرغم ظاهر همكارى با او عامل من هستند]. حشت سر ما هم سليا و فرمانده آلميدا نشسته بودند. آنها نيز آرام و بدون هيج نشانهاى از احساس در صورتشان لميده بودند. حالتشان


 مشهود بود. آنها در آن لحظه خود را بهترين انسانهاى روى زمين مى پنداشتند. تعداد ما

## 1. Viking Valiant

2. Eloy Gutierrez
3. William Morgan

 كند و هر كلوله رابه سمت كدام كله نشانه بروند.

اين اولين حركت ضدانقلابى بود كه ما با آن روبرو شديم و به مقابله با با آن















 مشُوق خوبى است. اين اقدام درست مانند كثيدن سطل آبى از داخل جاه انه به بيرون

[^63]نصل نوزدهم/اميراتودى دربهار
بود. اگر بد رفتار كنيد و دقت لازم را انجام ندهيد نيمى از آب مىريزد و هدر مىروده. آخرين خبرهاى رسيده به ما حاكى از اين بود كه باتيستا هيج كارى با ضدانقلاب
 نيروها در واحدى ضربتى در درون لزيون ضدكمونيست كارائيب سازمان داده شده

 الوى و ويليام هم مرتب به ميامى مى رفتند و در اين سفرها ها ضمن ملاقات با با پورفيريو
 كند در آن روزها بيش از سى هوإييماى مسافربرى روزانه ميان هاوانا و ميامى در پرواز

 كافى بود گذرنامه كوبايى رابه مأمور اداره مهاجرت نشا نشان مى داديد

 سفر مى كردند؟ آنها بهصورت مستمر و دائمى ميان هاوانا و ميامى در پرواز بودند. آنها توانسته بودند اعتماد آدمهاى تروخيو را در هاوانا و ميامى جلب كنتد و ماهانه ده هزار








[^64]2. Paul Duane Bethel
3. Alturas de Miramar

فيدل كاسترو FAY

فرانكـ بندر (يا همان جرى دروئلر يا دون فرانسيسكو و يا آقاى (اب)") بر كل عمليات نظارت داشت. او از رؤساى خود در واشينگتن اجازه گرفته بود كه طرح را به اجرا بگذارد تا نتايج آن رادر عمل ببينند. بااين و جود من اعتراف مى كنم كه نقش سيا در تمام اين مراحل يك نقش نظارتى بود. سيا در پايان اين عمليات نسبت به ما تمايل نشان داد. به نفع سيا نبود كه تروخيو برنله اين طرح باشد. تروخيو با ديدن فرستاده سيا در اين طرح آن را نشانهاى مثبت ارزيابى كرده بود. به همين دليل فكر كرده بود كه سيا در كنار او قرار دارد. در اين گونه برنامهها براى تروخيو هيجِ چجيز بهتر از اين نبود كه دست سيا را هم در كار دخالت بدهد؛ اما سيا از اين فرصت استفاده كرده بود و بخشى از از اطلاعات طبقهبندى شده را در اختيار ما مى گذاشت. الوى و ويليام و افرادى از جبهه دوم ملى اسكامبراى هم در اين طرح نقش مأمور دو جانبه را ايفا مىكردند. آنها به خدمت تروخيو درآمله بودند. هر په پول مى توانستند از او مى گرفتند ولى اطلاعات مربوط
 خدمت من هم بودند. بتل به آنها هشدار داده بود كه پيشنهاد سانتو دومينغو را به مقامات گزارش كنند. در حقيقت آنها اطلاعات را در اختيار من مى گذاشتند. علت اينكه اين اطلاعات در اختيار من قرار داده مىشد اين بود كه من در اطر اف خود فضاى مناسبى برای اين تحول ايجاد كنم. در اولين گام بايد نشان مى دادم كه افرادى از نزديكان من در اين توطئه دخالت دارند. من مى خواستم تعدادى از افراد نزديك به خودم را بهعنوان دشمنانم معرفى كنم. پس هدف از اين كار اين بود كه جلوى اقدامات فتنهجويانه و توطئههاى ديگر را
 اصلاحات ارضى آسيب ديله بودنل دست در دست تروخيو گذاشته بودند و درصدد مقابله با انقلاب بودنل. من مى خواستم بلايى بر سر آنها بياورم تا براى بقيه زميندواران بورزوا درس عبرتى باشد. اين اولين بار در تاريخ قاره آمريكا بود كه من بايد تعدادى از زمينداران بى گناه و سالم را براى گذراندن يك حبس سیى ساله راهى زندان مى كردمر.
 كه در كنار آنها قرار داده بوديم توطثّه مىكردند. سربازان باتيستا هم گروه ديگرى را

PAY نصلنوزدهم/اميراتورىدربهار
تشكيل داده بودند. بين روزهاى 9 تا 1 اواوت صدها سراديا
 نظارت و تعقيب و مر اقبت شديد به بي كناهى آنها يمى آر بردهايم.






 در هوإيماى بعدى آدمهاى مهمترى حضور داشي
 بعدى وارد شوند. در عين حال متتظر حمله هوايى جتهاى





 از قواعد مهم زندگى



 تحميق دشمن وجود ندارد. اين لحظهاى است كه پيدرهما فرو افتاده، توطثّبرملا شده

[^65]و جنگ و در گيرى قطعى مىشود. منظور مرادرك مى كنيد؟ اين همان قانون فيزيك در مورد شكافت هستهاى و لحظه رسيدن به جرم بحرانى در آستانه انفجار است. در اين وضعيت همه چحيز از كتترل خارج شده و ديگر امكان جلو گيرى از انفجار وجود ندارد

 ما روحيهمان را باختهايم حرا اكه نتوانستهايم با ديدن هوايبيما واكنشى نشا متن بيامهايى را كه ويليام بايد براى تروخيو ارسال مى كرد مىنوشتم. در فكر بودم
 ضدكمونيست كارائيب را حبس يا نابود كنم. شب در حال سايه انداختن بود كه شانه ويليام را فشردم. جلوى ميكروفون نشسته بود تا ارتباط را از دست ندهد. من در در گوش او نجوا مى كردم و او درست مثل يك مترجم مطالبى را كه من به او دو ديكته مى مرديم ترجمه و مخخابره مى كرد.

ـ (اتو جه! توجه| اين صداى هنرى است. صداى مر امى شنويد؟ از هنرى به هانترا.
 در حال رسيدن به سانتا كالارا هستند. يكى ضدحمله از سوى فيدل به نيروهاى او امكان
 هنوز در دست ماست. ما بايد از روحيه چائين دشمن براى بياده كردن نيروهاى لگّيون استفاده كنيم و براى حمله نهايى آماده شويم. اين صداى هنرى است. اگر صداى مرا مى شنويد اطلاع دهيد.")

> پاسخ تروخيو به اين ييامها كلماتى كليشهاى و ساده بود. ـ ("هر وقت شرايط مناسبتر شد لزَيون اعزام خواهد شد.")

1. Manicaragua
2. Soledad Mill
3. Rio Hondo
4. Cumanayagua
5. El Salto
6. Caonao





 عمليات خاتمه دهم. صلاى كاميلو بلند شدر: _((فيدل! نمى خوامى تروخيو رابگيريم؟)














 فرار از كوبا به شهر سيودادتروخيو برده بود. دو شخصيت مهم ديخر هم در در داخل

## 1. Lazaro Artola

2. Antonio Soto Rodriguez



 سرباز فرارى و تحت تعقيب، آلفردو ماليبران مورني











 هدفى براى زدن تعيين شد حركت مى كند. شما هدا هدفهاى مورد نظر تان را روى نقشه
3. Rolando del pozo Jimenez
4. Justo Luis del Pozo
5. Roberto Martin Perez
6. Lutgardo Martin Perez
7. Carlos Vals
8. Francisco Betancourt
9. Pedro Rivero Moreno
10. Alfredo Malibran Moreno
11. Raul Diaz Prieto
12. Armando Valera Salgado
13. Raul Carvajal Hernandez
14. Sigifredo Rodriguez Diaz

مشخص كنيد."
بعدها به من گفتند كه آرتولا دستهايش رابه هم كوبيده و فرياد زدهاست: (آريبا!)" منظورش اين بوده كه محتويات داخل هوابيما را خالى كنند. در همان حال يكى ستوان
 است دستش راروى تفنگ گذاشته و آماده شليك شده بود. من به كاميلو گفتم: (اكاميلو! متوجه سكوت هستى؟ موتورهاى هوإيما را هم خاموش كردهاند.) ستوان اسكار

 دست به اسلحه برد و يكى از خدمه هوإيما با مشاهده اين اقدام او اولين گلوله راشليك كرد. شليكى گلوله اول باعث تيراندازى وسيع ترى شد. همه حاضران بـه بـ سللح و گلوله

 دو كشته داده بودند. نفر اول كارلوس والس بود مود، يعنى همان كسى كه اولين گلوله را به سمت ستوان اسكار ريتور شليك كرده بود. نفر دوم هم ستوان سابق ارتش باتيستا فرانسيسكو بتانكورت بود. از نيروهاى ما ستوان اسكار ريتور ابتدا مجروح شد و سپس در اثر جراحات وارده در گذشت. زخمىى طرف مقابل سرهنگ آنتونيو سوتو رودريگز خلبان مشهورى بود كه باتيستا رااز كوبا خارج كرده
 كرده بود. مى گفت وقتى وارد كابين شده ديده است كه خدمه قبل از حمله دستهايشان






## 1. Oscar Reytor

2. Filiberto Olivera

باصدايى خفته و آرام نجوا كنان خطاب به كاميلو گفتم:
ـ الادست بردار. اينها را سوار ماشين كن و به ها هاوانا بير. به فيليبر تو و آر آرتولا هم
 شود. فهميدى؟؟ كاميلو گفت: - ((يس كسى زااعدام نكنيم؟") _ا(نه! فهميدى؟؟" _ ((فهميدم. فيدل.)
 ـ (ابله خوب فهميدم.) - (اپس خوب توجه كن. همه اسرا بايد دوش بگيرند. ريشُشان را بتراشند و
 در حقيقت مردان ما توانستند جان آنها را نجات دهند. از آنها خواستند در ازاى ظاهر شدن بر صفحه تلويزيون [و انجام اعترافات لازم] زندگى دوبارهاى بيدا كنند. همانطور كه براى دوستان و رفقايم توضيح دادم با اعدام دل پوزو و مارتين پرز در حقيقت اين چدرانشان بودند كه تنبيه مىشدند نه خـن خود آنها. اعدام اين دو پسر باع مى شد كه شهردار سابق و سرهنگ سابق يعنى پدران آنها يكى دو سال در مخفيگاهشان در ميامى سر در جيب رنج و عذاب فرو ببرند؛ اما اگر آنها را در كوبا نگاه مىداشتيم
 مشقت صدرانشان بيشتر مى شد. اگر آنهارا به عضويت نيروهاى بازدارنده در مى آورديم
 براى حفظ جان فرزندانشان هم كه بود از حنين حملههايى خوددارى مىكردند. در حقيقت با اين سياست اين فرزندان به متحدان زندانى شده و در بند ما تبديل مى شدند. در حنين صورتى آنها هم ديگر نمى توانستند از ميامى عليه ما فعاليت كنند. در عين حال مى دانستند كه با پياده شدن اولين چجترباز يانكى به خاك كوبا مغز فرزندانشان بهدست

اين چايان توطثه تروخيو بود. توطثه تروخيو تا قبل از عمليات پلايا گيرون مهمترين توطثه براى نابودى انقلاب كوبا بود. بعد از آن همه توطثّها با با محوريت و و با
 تا از اين طريق ثبات و امنيت كوبا را متزلزل كنند؛ از مزدورا كوبا استفاده مى كردند؛ از مانور مای ساز مازمان كشورهاى آمريكايى استفاده مى مكردند.
 را براى حفظ صلح در منطقه به رسميت مى شناختند.


 از اعدامش در بعدازظهر 1 مارس •198 براى ديدن او به لاكابانا رفتم. او را در مركز

 همان يونيفورم زيتونى رنگى را بر تن داشت. يك تصانحه آمريكايى بر كمر بسته بود و

 را شنيده است. مى خواست با بيان اين مطالب توانايى و كغايت بالاى خود را در امر زندانبانى نشان من بدهد. وارد سلول زندانى شده و به او اطلاع داده بود كه امشب شب


 و حند تا بطرى آبجو هم گرفته و براى زندانى برده است. زندانى بعد از خوردون آنها
 سلولهاى زندانيان محلى براى نگاهدارى محكومان به اعدام وجود داشت. درِ آهنى آش سالها روغنكارى نشده بود. از هكتور و همه دوستانش خواستم آنجا را ترك كنند. همه

رفتند و من تنها مانلـم. به فكر كارى افتادم كه قرار بود انجام دهـم. به سختى سيگارى آتش زدم. باد زوزه كشان در داخلى ساختمان مى پيچیل. با اين باد امكان روشن كرد ون كبريت دشوار بود. بالاخره سيگار را آتش زدم و مشغول كشيدن آن شدم. روى پيراهن نظامىام جهار جيب گشاد دوخته بودم. در داخل جيبهاى اين پيراهن سيگار و كبريت كافى حمل مى كردم. در سلول را باز كردنل. دستور دادم ويليام را ييش من بياورند. او را كه آوردنل دستور دادم در بنج مترى من روى زمين بنشيند. به دو نگهبانى كه در دو طر فـ او ايستاده بودنل دستور دادم دستبندش را باز كنند. وقتى دستبندهايش را باز كردند احساس رضايتى در صورت ويليام ديلم. درست مثل بوكسورهايى كه بعد از يك رانل مشت زنى و خسته شدن دستهايشان را رها مى كنتد، بازو هايش را رها كرد. درجه هوا مطابق مرسوم هواى زمستانهاى كوبا بود. بلن عرق نمى كرد، اما شبها هوا سنگين مى شل. لباس ويليام سبكى بود. ييراهنى خاكى رنگـ و آستين كو تاه بر تن داشت. اين تنها لباسى بود كه برتن او بود. در همين لباس بود كه اعدام شد. مى خواستم به او مطلبى را
 رو به ويليام كردم و گغتم:

- الويلياما مادرت زنگُ زد. حال خوبى ند/شت.از دوم زانويه بد اين طرف با آمريكا رابطهامى نداريم. با سفير سوئيس درهاوانا كه حافظ منافع /يالات متحده در/ين كشُور است صححبت كرده است. سفير سوئيس هم با اسوالدو دورتيكوس ' تماس گرفته و دورتيكوس هم بيغام او را به من د/ده است. [دورتيكوس بعد از استعفاى مانوئل اوروتيا در روز IV زوئيه 1404 از سوى شوراى وزيران به رياست جمهورى كوبا

 دورتيكوس گفتم كه خودم با تو صحبت خواهم كرد. اين تو هستى كه با يل تصميم نها يی را بعيرى. و من مىخو/هم نظر تو را بدانم. براى همين /ينجا آملده/م كه با تو

1. Osvaldo Dorticus
2. Toledo, Ohio
3. Loretta Morgan

P91 نصلنوزدهم/امبراتورى در بهار

$$
\begin{aligned}
& \text { صحبت كنم. درست به حرفهاى من گوشكن. } \\
& \text { _ _(اين جه تصميمى /ست كه من با يد بكيرم؟ فيدل! } \\
& \text { _ــ }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { _/(منظورت/ين/ست كه جيسوس راحتماً اعدام خواهى كردد.ه }
\end{aligned}
$$

منظورش فرمانده جيسوس كارمرا بود. فرمانده جبهه دوم ملى اسكامبراى كـي كه در
اين توطثه دستيار ويليام بود.

 ــر(راولكا جه میشود؟" در مورد اولگا رودريغز 'صحبت مىكرد. زن دومش دو كه كوبايى و معلم مدرسه بود. از زمان فعاليتهاى چريكى اش با اولگا آشنا شده بود.
 هنوزدست ما به/ولگا نرسيده/ست.
ويليام سرى تكان داد. به نظرم احساس غرورى موجه مى كرد. از آن فاصله پنجمترى و در آن تاريكى بدرستى متوجه حالت صورتش نشدم. سيگار را به دهانم


$$
\begin{aligned}
& \text { _(رفيدل! بس معامله/ى دركارنيست؟" }
\end{aligned}
$$


_(رمنظور مر/ درك مى مكنى؟ مىدانستمكه واكنش تو همين خو/هد بود. من كه نسبت به مادرتوتعهلى ندارم. من بـ خاطرعلاقف خودم به ديدنت آمدم

ويليام ساكت ماند و هيجِ واكنشى نشان نداد.
 بده. من /زسر لطف/ين سخن را به تو مىزنمه. مىدانم كه نظرت عوض نخو/هد شد قصلد گمراه كردن تو را مم ندارم. بـ نظرم [اعدام كردن تو] بهترين تصميم براى همه

ماست.
ويليام تكان نخورد. موقع خداحافظى رسيد.
_(افككر كنم مسخره/ست كه برايتآرزوى خوشبختى و موفقيت بكنم."
_(فيدل/مىتوانم/زتو جيزى بخو/مب؟" با كمى عجله و بى حوصلگى پرسيدم: -(اجحىمیخوامى؟"
ـ رأكر اولحا را دستكير كرديد با او بدرفتارى نكنيد. حكـم شديدى علي او صادر نكنيد. آزادش كنيد. وتتى مم آزادئ كرديد بـ او بكوييد آخرين آرزوى من اين بوده

$$
\begin{aligned}
& \text { - "حشّم| ويليام! مطمئن باش ممين خو/مل شلد. }
\end{aligned}
$$

رو به محافظانش كردم تا دستانش را ببندند و او را به داخل سلولش بر گردانند. من ديگر منتظر نماندم تا بيينم بر سر مردى كه به مر گ محكوم شده بود چه مى آيد.
 بخشنده نبودهام كه سيگارى به ويليام تعارف كنم. خواستم باعث مىشود كه شأن هر دو نفر ما مخدوش شود. افسوس و تأسف ناشى از تعارف نكردن سيگار به ويليام در آن صبح ير آرزو روى دل من ماند كه ماند.
 نشان مىدهد كه جنگگ ايالات متحده آمريكا عليه كوبا در بعدازظهر 19 آوريل 1909 يعنى بلافاصله بعد از ديلار من با ريحارد نيكسون كه در دفتر معاون رئيس جمهور آمريكا در ساختمان كنگره انجام گرفت آغاز شده بود. برنامه اوليه آنها پياده كردن نيروى نظامى در كنار اجراى طرح موازى ديگرى براى كشُتن من بود. اين برنامه در ماههاى بعد از آن هم بارها بها اجر ا گذاشته شد. استراتثى آمريكا حول همين محور باقى

FqY نصل نوزدهم/امبراتورى دربهار

- ماند؛ اما گاهى بخش نظامى آن و زمانى طرح كشتن من بررنگتتر يا ضعيفتر مىشد. طرح اصلى همان بود كه بود: يياده كر.دن نيرو و كشتن من. برنامه يیاده كردن نيرو در تمام مراحل و تا آخرين ساعات بر اين مبنا اجر امى می كه بتواند خلأ قدرت حاصله بعد از مرگ مرا جبران كند. آمريكائيان مى خواستند از نيروهاى پياده شده در كوبا براى در دست گرفتن اوضاع پس از كشتن من و پر كردن خلأ قدرت ناشى از مرگ من استفاده كنند. اين طرح خبر از يک رفتار استراتزيكـ بجگانه مى داد. قرار بر اين بود كه خاربى مرا به آن دنيا بفرستد و بلافاصله بعد از آ آن يكى واحد كماندويى مركب از كوبايى هاى آموزش ديله در سازمان سيا كاخ رياست جمهورى را اشغال كرده، رفتهرفته مناطق اطراف رادر اختيار گرفته، يك رئيس جمهور موقت رادر
 كماندويى چندان زياد نبود. اجازه دهيد نكته مهمى را برايتان بعويم. طرح آمريكائيان بسيار ساده و محدود بود. نيكسون سعى كرده بود در اين اوخاع و احوال نقش كم رنغى را در قبال كوبا بازى كند. علت اين بود كه اگر نيكسون به سراغ آيزنهاور يا كنگره مى رفت و درخواست كمك مى كرد طرحش پیپچيدهتر شده و از كنترل او خارج مى شـد. اگر نيكسون مى توانست اين برنامه را از مسير سيا و با يك برنامه عملياتى محدود اجرا كند هز ينه كمترى روى دست دولت آمريكا مى گذاشت. براى سيا كارى نداشت كه با بودجهاى محدود اطلاعات مورد نظرش را جمع كند و يك ستاد كودتا تشكيل دهد و درعين حال طرح كشتن مرا هم به اجرا بگذارد. از سوى ديگر آنها همان اشتباهى را مرتكب مى شدند كه بارها مورد انتقاد كارل فون كالاوسويتز ' قرار گرفته بود. به گفته
 گواتمالا. همان جنغگى كه براى سرنگون كردن جاكوبو آرينز در سال 90 ا انجام داده بودند. جنگى بسيار سريع، ارزان و ساده. حالا فكر كرده بودند همان برنامه را در كوبا تكرار كنند؛ اما آنها نقد كاووسويتز رانخوانده بودند. در حالى كه من آن نقد را اخوانده و نظر كالوسويتز را دقيقاً مى دانستم. براى من اصلاً دشوار نبود كه بتوانم حدس بز بزنم در سر آمريكائيان چهَ مى گذرد. در فاصله دوسالى كه ميان ديدار من بانيكسون و پياده كردن 1. Carl von Clausewitz



























PqD نصل نوزدهم/امبراتورى دربهار

درصدد تور كردن متخصصان ما بودند. سعى داشتند هر چه بيشتر متخصصان كوبايى را به تور بيندازند وحتى پول بليت هواپيماى آنها را هم بيردازند و آنها را به ايالات متحده ببرند. ما بسيارى از اين متخصصان را قبل از آمر يكائيان به كار گرفته و به استخلدام خود در آورده بوديم. آنها فكر مىكردند جاسوسان ما كارگران سياهیوست مزارع نيشكر هستند. آن روزى كه نيكسون در صدد كشتن من و بياده كردن نيرو در خاك كوبا بود من مشغول تصرف ايالات متحده آمريكا با جاسوسان خودم بودم. هنوز كسى نمى دانست كه اين جاسوسان چه كارى انجام خواهند داد.

همانطور كه مىدانيد روز IV مارس •199 در تاريخ كوبا روز سرنوشت سازى بود. طرح ضدكوباى سازمان سيا باصرف هزينه اوليه \&/\& ميليون دلار بود بود. اين طرح تحت مديريت رئيسجمهور آيزنهاور به موقع اجرا گذاشته شده بود. آيزنهاور و بقيه رهبر ان ايالات متحلده آمريكا هنوز در دوران و دنياى سرنگگونى جاكوبو آربنز به سر مىبردند. آيزنهاور زنرالى بود كه خود را با براى نبرد آماده مى كرده، اما نبردى كه قبل از اينها يكى بار رخ داده بود. همانطور كه گفتم نبرد آمريكا در كوبا يكى جنگ تكرارى و قديمى بود. او ضدانقلاب كوبا را به گرو گان گرفته بود. ضدانقلاب كوبا متحد آمريكا نبود، بلكه گرو گان ايالات متحده آمر يكا بود

در پايان بالاخره چهه اتفاقى افتاد؟ بر اساس يك فرضيه ساده علاوه بر ماهيت خود ايالات متحده آمريكا، تاريخ اين كشور در حمله به مكزيك، هائيتى، جمهورى دومينيكن، كوبا، نيكاراگواو پاناما سازمان سيا را به اين اعتقاد رسانده بود كه دست دست زدن به يك حمله مسلحانه مىتواند مؤثر و راهگشا باشد. اين يك اشت اشتباه استراتزيكـ در نگاه ايالات متحلده آمريكا به جهان پيرامونش بود. مشكل ايالات متحلده آمريكا اين بود كه يك امپراتورى ناكار آمد و بى كفايت بود. بگذاريد به شما بگويم كه بر اساس تحليل من جه اتفاقى افتاد. اولين امتيازى كه نصيب ما شد اين بود كه تصوير ذهنى و پجهره ما در افكار عمومى جهان مثبت شد. ما در حكم سكانس آغازين جنگ ستار گان بوديم. هر دو طرف ماجرا يعنى هم كوبا و هم سازمان سيا مجهز به مصالح و ابزارى بودند كه به

جنگ جهانى دوم تعلق داشت. كوبا با تصويرى كه در تلويزيونهاى جهان از خود نشان
 حتى آمريكاى دوران جان كندى داشت. از همان آغاز همه تبليغات و ادعاهاى ايالى ايلات


 بود. همه به من علاقهمند بودند. همه مى خحواستند از من ييروى كنند. وقتى قيافه
 مىدادند. زان پل سارتر در سخنرانى هايش در اروپا فقط در مورد جذابِّابيت لبهاى من






 در مورد من مىنوشتند كه تا حه حد به نظافت اين است كه با همه اين قصهها و حكايتها باز اين من بودم كه در نظر آنها خوش
 مسئله ديگرى هم وجود داشت كه نبايد از نظر دور داشت. آن اينكه سانـي سازمان سيا زير فشار مسئولان اجر ايى مجبور به تغيير دادن سياست اصلى خود مبنى بر مذاكره با كوبا شده بود. در استراترّى اوليه سيا در مورد كوبا قرار بر اين بود كه از يكى سو

 جند ماهى توانست فشارهاى نيكسون را تحمل كند و رؤياها و تخيلات نيكسون را در مورد عمليات ضربتى و گروههاى كماندويى كنار بگذارد؛ اما در نهايت مخفيانه

نصل نوزدهم/اميراتودى دربهار
كمر به قتل من بستند و تصميم گرفتند گلوى مرا ترجيحاً در زمانى كه در خواب هستم
 تغيير دادن استراتثى و طراحى طرحى جديل. طرح جديد به خيالپر جازیىهاى زياد ور و بيحیيد گى هاى فراوان نياز داشت. مأموريتشان رااين گونه تعريف كردند: سرنگونكردن و براندازى محبوبترين سياستمدار جهان.

## حر كت دادناوكيناوا




 كرد) تنها منطقه بدنام جزيره را راكه به فواحش تعرا تعلق داشت











 چين سايه خود را بر اين كشور يهن كرده

[^66]Fq^

گردانهاى نيروهاى نظامى ميليشيايى پر كرده بودم، تفنگهاى ضدهوايى نو را در اطراف آن قرار داده بودم، در اطراف آن مينهاى آماده به انفجار كاشته بودم و اطراف فرود گاه و زندان سياسى اين جزيرهرا تلههاى انفجارى كار گذاشته بودم اين بود كه اين
 بهزانويه 1991 كه رسيديم تصميم گرفتم گردانهايى از پنجاه هزار نيروى آماده رادر اين جزيره بگمارم. مسئله كاملار روشن بود. با افزون شدن روزانه موج مهاجرت به فلوريدا كار ما اين بود كه استراتزيستهاى دشمن را متقاعد كنيم كه تنها يكى طرح به موقع اجرا بحذارند و بقيه طرحها را دور بيندازند و مثلاُاز تجزيه كوبا و اشغال جزيره بينس منصرف شوند. ما علاقهمند بوديم نيروهاى آنها در خاك كوبا فرود آيند و سعى مى كرديم آنها را به اين تصميم تشويق كنيم. ما نمى خواستيم جزيره يينس به مححلى بر ایى اقامت و فعاليتهاى تجارى ثروتمندان كوبايى تبديل شود. همـچنين نمى خواستيم اين جزيره به ناو هواپيمابرى تبديل شود كه به اندازه تنها ده دقيقه يرواز از جنوب هـي هاوانا و بيست دقيقه از مركز و حومه هاوانا فاصله داشت. البته در نهايت حمله در يكى از دورترين نقاط به نام خليج خوكها اتفاق افتاد. در همين جا بود كه حقارتبارترين شكست ايالات متحده آمريكا تا قبل از جنگل ويتنام رخ داد. تبديل كردن جزيره پينس به دزیى نفوذناپذير اولين تصميم استراتزيكى ما در سال 1991 بود. ما كه هوابيما يا كشتى نداشتيم. بس قبل از آنكه نياز به كشتى يا هواپيمايى باشد خودمان را به اين جزيره رسانده بوديم. محل ديگر اسكامبراى بود. درمورد اسكامبراى بعدأ بيشتر توضيح خواهم داد. در حقيقت ما خودمان را براى مقابله باطـرح بياده كـردن نيرو از ســوى يانكى هـا آماده مى كرديم تـا از اين طـريق اين احتمـال را بـه حداقل برسانيم. من در حال فعال كردن مطالعات دوران فوقليسانسم در مورد تهيه و آماده سازى نيرو براى حمله بودم. در اين استراتزى اولين درس اين است: محل را

كجا انتخاب كنيم؟
كمى قبل از اين هم در جاى ديخر گليم را از زير پاى دشمن كشيده بوديم: در
خليج خو كها. در پايان مارس 1991 سفرى براى بازديد از طر حهاى متعدد دولت انقلابى در

نصلوزنوده//امبراتورى دربهار
سراسر كشور ترتيب دادم. به سيناگا ده زایاتا' رفتم. در اين نقطه و در محلههاى پِالايا
 در گيرون و پلايا لار گا سرمايه گذارى وهاى ونا زيادى انجام داد
 را بـه شهر خاگوى گراندهه وصل مى كــرد. در آن ساعات بامــدادى كه سـاعت در
 صاف و پاك بود. به ساعت شبنماى پشت دستم نگاه كردم. كنار ساحل درنگ كردم. همانطور كه چشم به افق دوخته بودم به سوى سليا باز گشتم. سليا مثل هميشه پشت سر من راه مىرفت. رو به سليا كردم و گفتم:
ــلاسليا/مىد/نى؟/ينجا بهترين محل براى بياده شدن نيروما [ـى دشمن]است." من در گذشته در اين آبها ماهيگيرى كرده بودم. به فكرى كه به ذهنم رسيد رسيد بود

بيشتر انديشيدم.
 كه نور ماه در آب /فتاده/ست./ينها موانع مرجانى اين مناطق است. مىيبينى؟ آنجا را بيبن. بنجاه مترى /ينجا كه ما /يستاده/يم. حالا مى ميني؟
روى شنهاى مرطوب قدم مىزدم. سليا به همراه چند نقر از گاردى ها دنبال من راه مى رفتند. گفتم چحراغهاى ماشينها را خاموش كنتن. چششم از سطح آب بر نمى داشتم. سروان آنترو راصدا زدم. رئيس پست نظامى و بالاترين مقام نظامى اين منطقه خاگوى


 دركنار باند فرودكاه.1

[^67]همانطور به حرف زدن ادامه مىدادم. دستور قرار دادن تويهاى ضدريموريايى



 آن مناطق مستقر نشدند.
ناگهان روى شنها ايستادم. دستى روى شانه سروان آنترو گذاشت



 _(سليا/مىدانى؟" - ("جیر راء") _ا(من /شتباه بزركى مرنكب شدم. ممين حالا متوجه شدم."







سياستهاى دفاعىمان راتنيير دميم."

- (جج كار خوامى كرد؟ فيدل) وتتى مرز كثّورت در ساحل دريا قرار دارد جه بايد كرد9


نصل نوزدهم/ اممراتورى در بهار

دفاعى ما دورتر از جزيره قرار د/شته باشل. اين درست همان تللى بود كد نيروهاى زانیى از وجود آن خبردار شدند و از افتادن در درون آن جلوكيرى دليل بود كه توانستند در همه منطته اقيانوس آرام ثخش بشـوند الد من مـر هم همين كار را خو/ممكرد؛؛ اما اشتتباه هرل هاربر ' را مرتكبب نخو/مم شد.

 را به روى يانكىما نمىیبنديم./ز/ين به بعل با يد دراطراف واكناف كره زمين بـ دنبال

من بگردنلد. خم شدم و قلوه سنگ براقى را كه روى ساحل افتاده بود برداشتم. درست مثل يك قطعه مرمر بود. دستم را به عقب بردم و سنگ را با همه توانم به سطح آب دريا پرتاب كردم. اين كار را از بجچگى آموخته بودم. وقتى موقع برتاب سنگ مج دستم را اندكى مى چرخاندم سنگ روى آب سر مى خورد. آنقدر روى آب سر مى خورد تا تا نيروى اوليه خود را از دست بدهد و به داخل آب فرو برود. در آن ساعات بامدادى در ساحل چلایا گيرون همراه با سليا سانجز سنگها را به داخل آب پرتاب مى كردم. زمان وقوع نبرد در حال نزديك شدن بود.

آيا صداى غلتيدن آن را نمىشنوى؟
سكوت آرام ساحل
ساحلى درنيمه شب.

نبرد یلايا گيرون، يا همان خليج خوكىها، طبق بيشبينى ما رخ داد. دشمن با عمليات و اقدامات خود اطلاعات دقيقى در مورد اهداف خود در اختيار ما قرار داد. فرصت كافى هم براى به تله انداختن دشمـن و دست زدن به اقدامات ييشدستانه براى ما ايجاد كرد. ما بايد از رفتار آنها مى فهميلـي يم كه چجه برنامههايى تداركى ديدهاند. فراموش نكنيد كه ما بايد با عملياتى مخفيانه مقابله مىكرديم. همين مفهوم و ويرُگى هاى اين



 فرود










 آنها از سوى تويهاى ضدهوايى ما موريد حماي









آمريكايى مشاهله مى كردند كه هوإيماها هنوز در حال پروازند. به ياد داشته باشيد كه اصل متعارف ما كدام بود: (آرامش در اتخاذ سيان سياست، سرعت در جنگا). من و حملات رعدآساى مشُهور من. اگر كندى دستور حمله هوايى دوم را داده بود درست در همان لحظه جنگگى همه گير و گسترده ميان دو كشور آغاز شده بود. بلدون




 برنامههاى عوامل ارتجاعى درون سازمان سيا و پنتاگون نشود. برای پياده كردن نيرو در
 مخفى از دست آمريكائيان رفت. ناو گان ايالات متحده در حال نزديك شدن به ساحل
 مخفى سيا تبديل به مانورى جنگى، علنى و قابل مشاهده شد.

ما چحون پروانهاى بوديم كه گرد نور شمع در پرواز بوديم. مدتها درخواست و و
 را كمونيست بخواند و علناً بيانيه كمونيستى را قرائت كند و رابطه خود را را با با كمونيسم




 سعى در مخفى نغاه داشتن آن داشتند. ما در حال نزديكى شدن به سوسياليسم بوديم اما
 نيكسون دريافتم كه نمى خواهد حقيقتهاى ملحوظ در سخنان مرا باور كند. پس بهتر

ديدم كه اهداف و مقاصد اصلى خودمان را ينهان نگاه دارم. حمله آمريكا به كوبا ما ما را






 1991 در حالى كه روى كاميونى سوار بودم ايستادم تا به سخنان يكان يكى از كار كاردهايم
 نزديى كردن خودش به من است. در گوش من آهس آهته گفت:


## می مورد.




 نكاتى را كنتم:
 نمىتوانند كرامت و شأن ما را بيبيند بس ما را را نمىبخشيند. آنها نمىتوانياند ما را را


 جشـمو زير دماغآنها ايستادمايم. به ممين دليل/است كه درست در برابر جـئم/ابالات
 ا/الات متحده وتاربخآمريكا تنيير دادمايم.

نصلنوزدهم/اميراتورى دربهار 0• 0. 0

من در اين قسمت از نطق كه به زبان اسپانيايى ايراد كردم [و شامل 49 كلمه بود]
 آن روز حتى از خودم هم جلوتر افتادم. عمليات ما براى انهدام آخرين مقاومتهاه نيروهاى پياده شده در چلايا گيرون تا چهارشنبه نوزدهم ادامه يافت؛ اما در تمام اين مدت ذهن من مشغول مطالبى بود كه گفته بودم. وقتى مراسم تشييع جنازه به تظاهرات تبديل شد كمى در بيان آخرين كلمات و جمالات درنگ كردم. مردم تفنگپهاى فال بلزيكى و مسلسل هاى ساخت چحكسلواكى شان را سر دست بلند كرده بودنل و شعارهاى موزونى سر داده بودند؛ اما هر حه گفته بودم و هر استدلالى كه كزده بودم به نفع من تمام شد. بهمحض اعلام اينكه (اانقلاب كوبا از ماهيت سوسياليستى برخوردار است" وارد فضايى شدم كه يانكى ها در آن جايى نداشتند. من در نبرد دست باللا يِدا كرده بودم. من در موضع بالايى قرار گرفته بودم كه مبتنى بر سوسياليسم بود، بر سرزمين آرمانى و همه رمز و رازهاى ناشناختهاى استوار بود كه دسترسى به آن ممكن نبود؛ امها آمريكائيان در گير كسب و كارى شده بودند كه پيش پا افتاده و حقير بود. مردم براى مردن در راه آرمانها داوطلب مى شوند اما كسى حاضر نيست بهخاطر سود و سرمايه كس ديگرى جان ببازد. اين ارزش سوسياليسم بود. سوسياليسم نه بهعنوان يك مكتب

و نظريه اقتصادى. بلكه بهعنوان يك نام براى يك نبرد مطرح بود. من از آنجٌه گفته بودم شگفتز بیده شده بودم. آيا كس ديگرى را مى شناسيد كه از سخنان و گفتههاى خودش در شگفت شده باشد؟ كسانى كه در مبارزه با يانكى ها و مزدورانشان و در راه آرمانشان مرده بودند نشان دادند كه از گذشتهاى محقر و فقيرانه قد علم كرده و به درجهاى متعالى رسيدهاند. آنها نام مرا با خونشان بر خاى نوشتند و مردند. من در بالاى آن كاميون در ميان دريايى از انسانها ايستاده بودم. وزيران، فرماندهان و همه مردم ديگر حاضر در ميدان مسلح بودند. دور مرا گرفته بودند و همزبان سرود مى خواندند و شعار سر مى دادند. ادواردو
 شليك شده و او را به دونيم كرده بود. او موقع مر گ با خون خودش نام مرانوشته و جان

اينها هشدارى بود به من. انگشتهاى آنها مرا نشانه رفته بود. شايد به من ناسزا

 احساس مى كنيد كه يكى قديس هستيد. در آن لحظات براى اولين بار احساس كرد كـر كـر كه




 ادواردو و كارى كه او كرده بود.
 براى مر گ آماده شدهاند و در طرف ديگر كسانى هستند كه به زندگى فكر مى كنند.
 فكر چجيزى نبود بجز اخطار و آگاهى قبلى.

## فصل بيستم

## روزنبل







 راكت براى نابود كردن آن كافى بودي







Q•^ ^

نابود مى كرديم. حالا مى فهميدم چرا آمريكائيان با خريد هواييما از سوى ما مخالف بودند و تأسيسات نيروى هوايى ما را در روى زمين نابود كرده بودند. واحدهاى پياده نظام، خودروهاى زرهى و واحدهاى توپخانه به اندازه كافى در اختيار من بود. من با تفوق در اين سه زمينه مىتوانستم بر دشمن غلبه كنم؛ اما نيروى هوايى كوبا در برابر دشمن ناكار آمد بود. دشمن مى توانست با نيروى هوايى خود در يک طرفة العين بر من غلبه كند. با آغاز جنگ در روز IV آوريل آ آت اتحاد جماهير شوروى، چكسلواكى و

 قبضه تفنگ و مهمات كافى در اختيار كوبا قرار دادند. قرار بود Y| جنگگنده از نوع ميگ 19 و ميگ 10 كه تحويل آنها قبل از اين جنگ تدارك ديله شده بود و مقادير ديگرى از سلاحهاى فوق نيز تحويل ما گردد؛ اما توان دشمن بسيار بيشتر از اينها بود. تنها خطرى
 به صححنه نبرد در اختيار داشتم. با اين وضع تانكها دير به صحنه مىرسيدند. اگر دشمن مى توانست در آسمان بر ما برترى پيدا كند ديگر پيشروى و موفقيت ما مورد سؤال جلى قرار مى گرفت. پس بايد از راه ديگرى عقبماند گى زمانى را جبران مى كرديم. در اينجا بود كه نيروى هوايى راوارد صحنه كردم. اين اولين بار بود كه از نيروى هوايى استفاده مى كردم. اولين هدف ناو گان دريايى دشمن بود. با رفتن هوايپماها به مأموريتِ انهدام كشتى هاى دشمن عملاُ نيروهاى من در روى زمين از يوشش حفاظتى محروم مى شدند؛ اما موفق شدم راههاى اعزام نيروهاى كمكى دشمن را قطع كنم. نيروهاى كمكى آمريكايى روى كشتى در حال نابود شدن بودند. آنها به بدنه كشتى در حال غرق شدن و كشتى ديگرى كه در حال سو ختن بود آويزانَ شده بودند. نيروى زمينى من در شكل نيروهاى چحريكى ظاهر شده بود. من مجبور بودم از نيروها در تاريكى شب استفاده كنم تا درست همان گونه كه در سيرا ماسترا جنگيده بودم از شر آتش بمب|فكنهاى ب _צY آمريكايى در امان بمانند.

نيروهاى آمريكايى بشدت آشفته شده بودند. تنها منبع اطلاعاتشان فرماندهى

## نصل يستم/ردزتبل 0.9










 شوروى وارد ستاد شدم. باديدن نماينده كا گ. كوش روى لبم نشست. رو بها او كردم و كفتم:




 هيج سلاحى همراه نداشت. با تعجب گفتم:

1. Vladimir Yefimovich Semichastny
2. Nikolai Leonov
3. Yuri Gabrikov
4. Moskovich 407
5. Cienataga dé Zapata

- 01
- الخوب يورى! همين مهم/ست. تو با يد برای ورود به صحنه جنگى مسلع باششى." دستم را روى شانههاى يورى گذاشتم. اين بهترين روش براى برقرارى رابطه با
 ديوارهاى اتاق چسبيده بود عبور مى كرديم در گوش يورى نجوا مى كردم. صحنه نبرد را براى يورى تشريح مى كردم و محل بيشرفتهاى كوبا را به او نشان مى دادم. سى ساعت

وقت داشتيم.
ــ"ارفيق فيدل/ مسكو باطلوعات دست/ول نياز د/رد. من مأمورم/ين اطلاعات را در
/ختيار آنان قراردهم."
 _(امى دانم رفيق فيدل| مى د/نم حه گز/رشى تهيه و مخابره كنم." پرسيدم آيا به تنهايى به هاوانا باز خواهد گشت. مسير ستاد ما تا هاوانا به سه ساعت رانند گی نياز داشت آن هم در آن ساعات ظلمانى شب. نگرانى من از اين بود كه نتواند به هاوانا بر سد وبه دليل مشكلى نتواند گزارش خود را به موقع به مسكو ارسال كند. نگرانى ام را به روشنى برايش شرح دادم: - اليورى! ارسال گز/رش تو به مسكو بسيار /هميت د/رد. دستور مىدهم يكـ گروه گُشتى تورا تا هاوانا اسكورت كنند . تانكهای تى _MY در برابر ستاد ما در حال عبور بودند و زمين را زير پايشان مى لرزاندند. به ياد دارم قبل از آنكه آنجا را تركى كند براى اينكه بيشترين اطلاعات را از صححنه نبرد داشته باشد از او درخواستى كردم. درخواست من معطوف به سلاحهاى جديدتر در مقدار قابل ملاحظهتر بود. ـاليورى اما در حال شكست دشمن هستيم. دشمن در حال /ز دست دادن زمان/ست. من با يد با دشُمن رو دررو بشُوم." دوست من ليُونوف بعدها به من گفت كه در نيمههاى شب به وقت مسكو گزارش يورى را دريافت داشته و فوراًآن را به اطلاع رهبران اتحاد شوروى رسانده است. او در گزارش خود تأكيد كرده است كه بر اساس ارزيابى ها آمريكائيان در حال


نصل بيستم/روز تبل 011
كارشناسان ما از صحنه عمليات و اطلاعات دريافتى از ايالات متحده آمريكا نيروهاى ضدكاسترو در حال باخت هستند.ه با اين گزارش خروشجف نغس راحتى كشيده و وزيران و منشى هاى خود را فرا خوانده بود. آن شب خراغهاى دفتر سياسى حزب كمونيست اتحاد شوروى تاصبح روشن مانده بود. متن بيامى را خطاب به رئيس جمهور

 روز ^1 آوريل مكى جرج باندى ' مشاور امنيت ملى كاخ سفيد واشينگتن بهجان كندى اطلاع داد كه اوضاع در كوبا خوب نيست. درست در همان لحظه ييام خروشحف هـ هم به كاخ سفيد رسيد. بهنظر من رضامندى مسكو در آن بامداد از بيامى كه براى جان كندى ارسال شده بود عاملى براى ارتكاب اشتباهات متعددى بود كه بعدها در رابطه با ما
 بود به خروشچف داد. خروشحف هم سرخوش و شاداب با اين درخواست موافقت كرد و با توجه به تضعيف روحيهاى كه در واشينگتن اتفاق افتاده بود دستور داد فوراً سلاحهاى مدرن در اختيار من قرار گيرد. رهبران شوروى بخصوص خرو ششچف به اين نتيجه رسيدند كه ايالات متحده آمريكا به دنبال شكست پالايا گيرون ديگر در شرايطى نيست كه جلوى تقويت حضور نظامى اتحاد شوروى در كوبا را بغيرد. روس ها تصور
 افراط گرايى ديگرى شويم.
در محوطه كثيف و خاكآلود كارخانه شكر استراليا از يورى خداحافظى
 پليس ملى انقلاب او را تا هاوانا همراهى كرد. سه پليس مسلح به مسلسل هاى ساخت چچسلواكى در آن ماشين بودند. چحراغ آبى چشمكـزنى روى ماشين آنها قرار داشت. از هنجره سمت چبٍ ماشين مسكويج دستى بر سرشانه يورى گذاشتم. اين روش خداحافظى گفتن من بود. وقتى سر داخل ماشين مسكويج كردم متو جه شدم كه يورى

چيزهاى زيادى را همراه خود از هاوانا آورده است. يك بطرى ودكا كه نيمى از از آن نوشيده شده بود لاى دستمال برودرىدوزى شدراه


در طول صحبت ما مزارع نيشكرى كه در اطراف ما قرار داشت در در آن آن تاريكى













 ساختمان باز گشتم. نغامى به دود آنش ساني






نيروهاى سيا سوار بر آن هوإيما بودند و نيروهاى مزدور ضدانقلاب كوبايى در آن








 باز گشت به هايگاه و تخليه عكسهاى برداشته شده و ظا ظاهر كردن و و تحليل آن آن عكسها







 و قبل از آنكه موتور هوإييما منغجر شود شرو




نارنجك از دستش رها گرديد. او نتوانسته بود خامن نارنجكى را رها كند و لذا انفجارى
 اسكار فرناندز مل كه در سيرا ماسترا بهعنوان بهترين پزشكـ به ما كمكى كرده بود وارد اتاق فرماندهى شد. جنازه دو خلبان آمريكايى را با خود آورده بود. به او تبريى
 دستهاى اسكاريتو آلوده به خون بود. همان دستهاى خونين را دراز كرد تا جیيزى را به من بدهد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ــلاجيبها يُـان راكثتْمو واينها را بيداكردم.") } \\
& \text { _(بـبيار خوب!|" } \\
& \text { _ ـ/ا/ينها دو نفر آمريكائياند. فيدل! }
\end{aligned}
$$

ـ ارخوب باشند. اشكالى دارد؟ نمىدانى اگر يكى از آنها را هم زنده دستگير كرده بوديم جه/تفاقى مى/فتاد. مىدانى؟"

## ــر(فيدل! / ينها ممة مدارغى آنهاست. فقط/ ينها را به ممراه د/شتند.)

هنوز دستهايش به سمت من دراز بود تا چيزه هايى را كه در جيب خلبانان يافته
بود به من بدهد.
آمريكائيان تا آن لحظه هر گونه دخالت در اين حملات را تكذيب كرده بودند. حالا سندى انكارنايذير بهدست ما افتاده بود كه نشان مى داد خلبانان آمريكايى خاك كوبا
 و بغويم كه اين خلبانان آمريكايى بودهاند. آنها مرده بودند. كارى از دست ما برنمى آمد. به طرف مردان مسلح (ميليشيا) رفتم. زور كى لبخندى روى لبها بـيم قرار درار دادم. _(رمأموريت شما انجام شد. برويد وگزارش كارتان را به واحدما يتان بدميد.
 كه نزديكترين محل به آنجا بود بردند. جنازهمایى دشما مى كرديم. اسكاريتو رادعوت كردم بهـ داخل اتاق فرماندهى بيايد. دستى روى شانهاش زدم تا محبتم را به او نشان دهم رئم. ــ(بيا توا نگران نباش بيرمرد.ه

ميز راخالى كرديم. نقشهها، قلم و كاغذ و حتى تلفن را كنار گذاشتيم. ـــرفيدل//ينها ر//ز جيب آمريكاثيان بيدا/كردم. خلبان شلوارى خاكسترى و بير/هنى
 ــ (رحالا با آن ممه سربى كه به داخل بدنش شليك كردهايد وزن بيـئترى بيدا كرده است.اسكاريتو!ازكى تا حالا تومأمور تجسس شدهای؟ معر جراح نبودى؟" در ميان جيزهايى كه در جيب او يافته بودند يكى قطعه نيكل بود كه شكل و
 همراه مىبرند. كارت مجوز خلبانى او هم به شماره (اام ـ ا الـي
 در بوستون و شماره تأمين اجتماعىاش اY أ • ث ثبت شده بود. جنازه دوم هيججحيزى همراه نداشت. اسكاريتو مى گفت لباسش عين نفر اول بوده است. قد و و قوارهاش هم اندازه همان نفر ديگر، با اين تفاوت كه كمى بلندتر و قوىتر از او بود. از

 اختيار من است. دخالت دولت آمريكا در اين جنگى به طرز انكار ناپذيرى محرز و فاش

هيتج وقت رقم قطعى نداشتيم. حدود هانصد هزار نفر از ضدانقلابيون و يا افراد مشكوك به طرفدارى از ضدانقلاب در زندانهاى ما گرفتار بودند. يك روز صبح همه


 و خداوند به ما اين اراده راداده بود كه از از خودمان دفاع كنيم. مر اكز عمدهاى كه زنداندانيان

2. Ciudad Deportiva

دو استاديوم بسكتبال در هاواناو تئاتر بلانكيتا' كه اين محل آخر تئاتر آبرومندى بود كه در محله اعيان نشين ميرامار 「 قرار داشت. در محل آنيا علت انتخاب اين محل براى زندانى كردن آنها هم اين بود كه دسترسى به آن آسان بود.




 پر نمىزد. از پنجره اولدزموبيلم به بيرون نگاه كردم. تئاتر در سمت راست من بوم اسود.



 بود. چون در همين ساختمان بود كه بورزوواها ترانههاى خود را راس از رهبران بورزوازى كوبا شامل بانكداران، تجار و صاحبان
 بودند كه در سالن تئاتر مخملين و روى صحنه زيباى قرمز رنگى كه دستههاى موزيى

 راه برسند و كوبا را در دست بگيرند. آنها خبر نداشتتند كه نيروهاى خرئى
 گرفته بود خفه مى شدند. زنان در اين محوطه چنان گرفتار شده بودند كه حتى دستمال يا پنبهاى براى نظافت خود پيدا نمى كردند و به همين جهت در آلودگى و بوى گندى

1. Blanquita
2. Miramar
3. Eduardo Curbelo

كه اطر اف آنها فرا گرفت خفه شدند. آن روزها كه از اين گونه وساين وسايل بهداشتشى در كوبا
 براى بانوان توليد كنيم. فراموش نكنيد كه انسان در شر شر ايط بحرانيانى و عصبي



 به دنبال زنانى مى گشتيم كه گرفتار عادتهاى ناخواسته زنانه شده بود بند

## همه خلبانان كشته شده






 خلبانان لبى تر كنند.
خودم هم كيلاسم رااز كنياك پر كردم تابه افتخار شكوه و مر كـ بنوشم. يكى از
خلبانان، به گمانم رافائل دل پينو 'r، فرياد زد:
 ديگرى فرياد زد:

##  

در آن جمع هر كس نام مستعارى داشت. ما در پايگاهى بوديم كه شيروانىهاى
2. Rafael del Pino
 دست تعمير بود. از سروان ويكتور پينا' كه از كمونيستهاى قديمى گارد سابق بود و معاونتامور پرسنلى نيروى هوايى را تحت فرماندهى رائول برعهلد گرفته بود خواسته بودم همه را در آن محل جمع كند تا ديدارى خصوصى با آنها داشتهه باشم. بر اساس عرف اين گونه مراسم از همه دعوت شده بود در مراسم حضور يابند؛ اما كسى از حضور
 در كار نبود. قرار بود اين پايگاه سريعاً دستخوش تعميرات شود. برنامه پرواز آنان هم محدود به موارد خاص و ضرورى شده بود. قرار بود ميگهاى نو از مسكو برسد. فصل بهار هم در ييشٌ بود و همه را اخواب آلوده كرده بود. خلاصه اينكه تصميم من براى ديدار با خلبانان به اين دلايل گرفته شده بود. حدود ساعت •T:Dصبح روز IV آوريل يعنى حدود چهارساعت پس از آغاز مانور يياده شدن نيروهاى آمريكايى و مزدور در خاك كوبا همه ظرفيتهاى عملياتى دشمن از بين رفت. ديگر نيروى كمكى و تـا.ركاتى هم در كار نبود و نيروهاى بياده شده روى ساحل بلاتكليف مانده بودند. پنج تانكـ و مقدار كافى مسلسل كاليبر •ه، خمهِارهانداز و تفنگ در اختيار داشتند. من دشمن خودم را مىشناختم و مىدانستم كه ايثار گرى و گذشت در ذات پسران خوشتيب بورزواى كوبايى وجود ندارد. نيروى هوايى ما به لطف سروان ويكتور بينا توانسته بود نبرد را فقط ظرف بيست دقيقه به نفع من تمام

## ــرخوب بجه هال جند روز ديكر با يد اين را به موزه بفرستيم."

بادست به هوإيماى ب ـ צY يشت سرم كه در حال تعمير بود اشاره كردم. _ميكها هم كه ذر راه/ست./ ينجا آمدم كه بـ شها بيشنـهادى بكنم. ديكرَبا اين آمن
 نيا يد واكرخود من دستورندادماصلاً با/ين موابيماها بروازنكنيد. فقط متظر ميكها

باشيل.
بـا گفتن اين جملات ملاقـات من بـا خلبانان هم بــه حايان رسيد. يكـ يكـ آنهارا

[^68]نصل يستم/روزتبل 019
در آغوش كشيدم. نام تكى تك آنها رابر زبان جارى كردم. و روى سينه ستبر هر كدامشان مشت محكمى كوبيدم. _ „آلواريتو!!! _(ركوش به فرمانمفرمانده1)]

 _ _ ("كوش به فرمانمفرمانده!)





 _اكوئه رهرو'l|"
 _
همراه با بينا از سالن خارج شدم. در ماشين نشستم. يينا هم سوار شد. خلبان
 رفتم. هنوز به داخل گيلاس هاى خالى نگاه مى كردند كه من آنها را ترك كردمر.


## 1. Rafael del Pini Diaz

2. Enrique Carreras Rolas
3. Alberto Fernandez
4. Gustav Buozac
5. Jack Lagas
6. Ernesto Guerrero
7. Douglas Rudd Mole

ــ"ارفيق فيدل! نگران نباش! مشكلى نيست. حال آنها خوب/ست.ر


پينا سكوت كرد. لبخندى زد. مىدانستم منظورش حيست. حرامزاده! تصميم گرفتم دستوراتى صادر كنم كه مرا از ارتباطات انسانى [با عوامل زيردست] معاف مى كرد.

- " (اينا/ كوش كن! مىخو/مم حيزى بكويم. فكر كنم ميان اين افراد دلخورىیا و

تشنجه ايعى وجود د/شت.
_"تشنج؟"

- ا"بلها گوش كن. نمىدانم تو متوجه شدى يا نه. وتتى در مورد دادن تشان صحبت كردم غرولندها يیى بـ گوشم رسيد. ــالدرست/ست. نسبت بـ گوئه رهرو و لاگاس حرف و حدليثها يى مىزنند. مىگويند
(ين دو نفر درنبرد محكـمو قاطع عمل نكردد/ند. شكايت خلبانان/ز/ين /ست.ه _(احالا نهميدم."
چهند نخ سيگار بر گ از جيبم بيرون آوردم. يكى را به سمت پينا دراز كردم. از قبول آن خوددارى كرد. سيگار نمى كشيد.
سوءظن هاى من ظرف يکى هفته تأئيد شد. ستوان دو گلاس رود از قبول نشان خوددارى كرد. از قبول نشانى كه قرار بود بر سينه چند نفر ديگر هم آويزان شود امتناع كرد. او با چحنين كارى دو حيز رااز دست داد. اول اينكه براى هميشه از دريافت اين گونه هدايا و مدالها محروم شد. دوم اينكه در سيبل من قرار گرفت. هيِج كس اجازه نداشت شر ايط و معيارهاى افتخاردادن و نشان دادن را به من تحميل كند. زمانى كه اردو گاه سابق باتيستا را ترك مى كرديم همه نظام حسى من به حال
 نشسته بود كردم و گفتم:
 را بـ كار بكش؛ اما از همه مهمترمراقب باش. من دردسرها يـى را در ييش رو مىىبينم. "در / ينده نزديكى در/ين محل دردسرها يع بروز خو/هد كرد. حرف مر/ مىیفهمى

نصل بيستم/روزتبل DYI
بينا با رسم و رسوم كاملاُ نظامى حرف مرا تأئيد كرد؛ اما مطمئن نبودم كه عمق حرف مرادرك كرده باشد. واكنش او نوعى توهين به من هم به حساب مى آمد:


## واقيت جهبود؛

اتحاد شوروى انتقال موشكهاى هستهاى [خود رابه كوبا] رابر دوش من من تحميل















 بودند. مردم نمىدانستند براى چهـ از اين هيئت استقبال مى كنتد. سفر اين هيئت با اين

همه حماقت مايه شگغتى بود. حماقت در حهره آنها ديله مى شد. چند زُنرال در يكى مأموريت سرى بهصورت ناشناس به كوبا آمله بودند كه سلاحهاى مخره آنـي دهى را مستقر
 روبرو شدند. جطور مىشود در تاريخ نوشت كه مردان كوبايى با رقص رومبا پايان جهان را جشن گرفته بودند؟ اعلام خبر ورود اين گروه مردم حاضر در در فرود به وجد آورد. مردم در حقيقت از هواييما استقبال مى كردند نه از از آدمهايى كه بان با آن سفر كرده بودند. آنچهه آن روز در هاوانا اتفاق افتاد در حقيقت نمايشى بود انـا از از حضور پرولتارياى بينالملل؛ و تا آن روز نمايشى از پرولتارياى بين المللى در اين حد و اندازه
 سه ماشين سياهرنگ شورولت در پاى پلكان هواپيما آن مسافران را سوار كرد و بدون
 رئيس ستاد مشتر ك نيروهاى مسلح كوبا منتقل نمود. در حقيقت ناگهان نآيديد شدندا لـا
 باريك بر سر و ساعتهاى گنده هوليوت' بر مج. فردا به فرود گاه رفتم و از اينكه بالاخره
 شده بود كه روسها از اين هوإيماى تويولوف بهعنوان بمب|فكن استفاده كرده بودند. آنها براى نابودى ايالات متحده از روى نيويورك و يا سواحل عبور نكرده بودند بلكه براى رسيدن به هاوانا بود كه از اين مسير پرواز كرده بودند. بعد از آنكه چهار پرواز انجام شد بالاخره مقامات گينه با فشار آمريكا حاضر شدند راه را بر روى اين هوإيماها ببندند و اجازه سوخت گيرى آنها را در كوناكرى صادر


 رسيـده بود. سلاح اتمى مكمل اين حضور نظامى اتحاد شوروى در خاك كوبا بود. ما هم زيـر فشار مجبـور به دادن سرويس و خدمات سوخت گيرى به مقامات بلنديايهاى

[^69]بوديم كه حاضر نبودند با كشتى سفر كنند و فقط به سفر با هوابيما علاقهمند بودند. تا آن زمان همه حيز به خوبى و خوشى بيش رفي رفته بود؛ اما آمريكائيان در تمام اين سفرها و در فرودگاههاى محل توقف سرراه هواييما از مقامات روسى به اندازه كافى عكس گرفته بودند. آمريكائيان بشدت نغران اين آدمهاى ناشناس و ساكتى بودند كه در توقفها در كابين خلبان مىماندند و پا از هواييما بيرون نمى گذانـا
 مى كنند. ما متحد استراتزيك اتحاد شوروى بوديم و نمىتوانستيم درخواست كنيم كه آنها با كشتى سفر كنند. در رابطه با آنها امكان استغاده از ارتباطات راديويى هم
 نجوا كردن و در گوشى صحبت كردن استفاده مىكرديم و بس. نياز به پروازهاى مستقيم ميان هاوانا و اتحاد شوروى هم ضرورى بهنظر مىرسيد. بايد هر چجه زودتر
 در حشت كوههاى اورال برمى خاستند و يس از عبور از اروپا و اقيانوس اطلس بیى آنكـه شناسايى شوند در هاوانا بر زمين مىنشستند. دستها يم را به سوى خدا بلند كر برده بودم. باور كنيد تا آن روز هر گز اين چنين از خدا استمداد نطلبيده بودم. در بعدازظهر روز - ا زوئيه 19צY وقتى زنرال پليوف دست مرا در دستانش گرفت و با قدرت فشرد و
 كه حرا تا آن روز جاسوسان سيا نفهميده بودند آن زُنرال كيست. جاى تعجب است كه حتى حدس آن را هم نزده بودند. قد من از او بلندتر بود؛ اما در جسم متورم آن آن مرده،
 و صداى معمار يك كوره بزر گ سوزان و نابود كننده نوع بشر ديلده و شنيده مى شیلـ جورى در مورد نابودى انسانها حرف مىزد كه انگار مى خواهد گیاس به طرفى پرت كند. گمان ندارم اينشتين حاضر بود به آن گرمى كه من او را دادر آغوش
 و مكان مى توانند به هم برسندـ آن هم نه در كهكشانها كه در زمين. بايد اعتراف كـن



 در داخل گورستانها حون جرقهماى آتشبازى بسوزانيمر.












 جاودان كرده بود. كوبا به بخشى از اتحاد شور شوروى و و ميراث

 خبر مىداد كه رفيق نيكيتا خروشجف ونـف و دفتر سياسى حزي





OYO نصل يستم/روزتبل

 اين موقعيت به دليل جايگاه جغر افيايى بود كه نصيب كوبا مى شدر؛ اما اما تاريخ واقعى علي
 كه به كوبا تعلق نداشت، در حال عبور از كنار ما، كوبا را هم تحتا تأثأثير قرار مى دار داد. اين
 كوبا آغاز گر انهدام بود. اينكى ما در كانون اين انهدام قرار گرفته بو بوديم.

## فصل ييستويكم

## خلار امى توان ديد

آن همه تلاش و تكايو غير عادى بود. ميخهاى Y Y رسيد. پرواز آنها در ارتفاع

 در سال 1940 ارتباط كوبا هم با با دنياى خارج قطع شده
 دوران جر يكى به كار آمد. سروان آنتونيو نونز خيمنز در نو نوع خـو







 در سوم زوئيه ا99Y به مسكو داشت استراتزي يك در كوبا را مطالعه كند شخصاً به خروشجچف گفته بود كه نظم موجود در

زمان و نحوه انتقال سلاحها را تغيير دهد. ابتدا سلاحهاى دفاعى شامل موشكا وشهاى زمين
 كردند. سلاحهاى تهاجمى بعداً حمل شد















 جادهما تردد مى كردم تا به هـست ايست و و بازرسى روسها مى رسيدم و نگهبانان روس

1. SA-2
2. Luna
3. FKR
4. Enrique Oropesa
5. Esperon
6. Limonar
7. Bejucal
8. San Antonio

بالباس غير نظامى و يا با لباس سربازى زيتونى رنگ جلوى اولدز زموبيل مرا مى گرفتند.
 تر كمنستان استفاده مى كردند. هواى آن منا منطقه در سراسر اتيا























[^70]اسكادران مركب از سه هواييما سازمان داده شده بود. بقيه هوإيماها براى آموزش و استفاده فرماندهى در نظر گرفته شده بود. هواييماهاى ايليوشين در پايگاه سن خوليان' در منتهى اليه غرب كوبا مونتازٌ مى شد. قرار بود يك تيپ دريايی هم در اين منطقه مستقر شود كه شامل سى و سه موشكانداز بود. سه شناور هم براى آموزش به اين پايگاه آورده شده بود. وقتى اولين هوايِماها آماده پرواز شد نخستين پروازهاى آموزشى آغاز گرديد. شش بمب اتمى Y•V (هر كدام با توان دوازده كيلوتن) هم در كنار بقيه سبلاحها نهاده شد. همه اين سلاحهادر پناهگاهى قرار داده شدند كه در تپههاى غربى هاوانابراى همين منظور ساخته شد. اين منطقه پر بود از درختان نخل و مزارع توتون و كارگرانى كه روى اين زمينها كار مى كردند. اين زمينها سه قرن پيش به وسيله اسپانيايیى ها تسطيح شده بود. حالا روس ها آنها را براى استقرار موشكهاى اتمى خود انتخاب كرده بودند. در اطراف اين منطقه شبكه مفصلى از راه وجود داشت. از همين مسير براحتى به بندر ماريل مى

نامهايى در فهرست من. من اين نامها را هنوز در نوشتههايم حفظ كردهام. نام كوبايیى هايى كه با موضوع استقرار موشكهاى اتمى در خاكى كوبا آشنا بودند از نه نفر فراتر نمى رفت: رئيسجمهور اسوالدو دورتيكوس ُ، رائول، ("جِه)،، راميريتو، والدس،


 Y Y اكتبر جان كندى در سخنرانى مشهورش پردهها را كنار زد و همه حیيز را برملا كرد.

[^71]رائول در سفر زوئيه خود به مسكو نتوانسته بود خروشجَف را را متقاعد كند كه استدلال ما را بِذيرد و و همه حيز را را علنى كند.




















 خاستهاست شگفتزده شدم رو به آلفردو كردمو كفتمّ: _ رآآلفدو/اين ستونها جيست؟"

OHI فصل بيستو يكم/ خدارامىتوان ديد

آلفردو گامونال سر در گوش من گذاشت و گفت:


ـ „/اينها مغر درخت نيستند؟"
_ _(نك فرمانده!
_(تو/ز كجا اين همه اطلاعات بهدست آوردهای؟"

- المن قبل ازبازديل شما در مورد/ين منطقه مطالعه كردم. فرمانده! من اين جيزها رادر

فيلمهاى سينما يـى ديدم/م."
نگاهى و لبخندى حاكى از تأئيد نشانش دادم. دست بردم و سيگارى از جيبم
بيرون آوردم. سيگار را به سمت او دراز كردم:

با او شوخى مىكردم. همان روزها فيلمى آمريكايى نمايش داده مىشد كه
نامش (ابفرمائيد! استخوان!) بود. قهرمان اين فيلم يك سگ آلمانى بود. من حالا با آلفردو شوخى مى كردم. بعد به راه افتاديم. در طول راه تا به سانتا ماريا برسيم در مورد حرفهاى او فكر مى كردم. شروع به قدم زدن كردم تا شب فرارسيد و چادر سياهش را بر همه جا بهن كرد. آن روزها كوبايیها از ماه سپتامبر سغرهاى خود را با به ساحل دريا قطع مى كردند. اولين بادهايى كه از سمت شمال مىوزيد علاقه كوبايى ها را به سفر به اين مناطق از بين مىبرد. ديگر سفرى صورت نمى گرفت تا اوايل تابستان سال بعد. بين زُوئن و زوئيه دوياره سفرهاى تابستانى به سمت ساحل دريا آغاز مىشد. خلوت بودن ساحل دريا تضمين شده بود. امواج در سمت راست من سر بر ساحل مى كشيدند و قطرات ريز آب شور را به لباس سربازى زيتونى رنگ من مى پاشيد. ناگهان صدايى به گوش رسيد. آب بشدت بالا آمل و روى ساحل يخش شـر شد سيگار بر گ هنوز لاى دندانهاى من بود؛ اما خاموش شده بود و هرچهه پیى زدم آتش آن نگرفت. تلاش بى فايدهاى را براى روشن كردن سيگارم آغاز كردم؛ اما اگر من به اندازه ملاحان اطلاع داشتم مى دانستم كه در آن شرايط سيگار روشن نمى ماند. در اينجا بود كه احساس كردم با رفقايم در كرملين همسو و همجههت شدهايم. هر دوى ما براى يكى منظور


كه از اينكه يانكى ها مجش را حين ارتكاب جرم گرفتهاند خوشش آمده و راضى شده است. آن شب در ساحل آن دريا به نتيجهاى رسيدم كه در يى يا يافتن آن رفته بودم؛ اما بهجاى اين كه زيركى يك سياستمدار در مقياس جهانى در من بيدار شود نابينايى پالش الخلاقى متعلق به يكى مبارز انقلابى در درون من غلبه ييدا كرده بود. اتحاد شوروى خود را دوست ما مى دانست و مى خواست هر حه مى تواند موشكـ و راكت در اختيار ما قرار دهد تا در سواحل نزديك به خاكى آمريكا مستقر كنيم. خروشجچف بدش نمى آمد كه آمريكائيان از ماجرا خبردارشوند و بدانند كه اين سلاحها مى تواند تمام مردم آمريكا را
 نكتهاى و لغزى [عليه روسها] سردادم. آن روزها لطيفهاى سر زبانها افتاد كه هنوز هم مردم كوبا آن را براى يكديگر تعريف مى كنند. لطيفه اين بود كه: من در يك سخنرانى اعلام مى كردم همه چحيز داريم. بعد يك به يك نام مى بردم. تانكى داريم. توپ داريم. موشك داريم. آنگاه ساكت مى شدم و مردم فرياد مىزدند ((باز هم بدين! باز هم بدين!!) من هم در سخنرانى هايم به اين لطيفه اشاره مى كردم و از اين كلمات استفاده مى كردم

 سخنرانى هايم [عليه اتحاد شوروى] لغز مى خوانم و زخم زبان مىزنم گله كرد. پاسخ من به نغرانى هاى اين آقاى سفير كه من او را آلخاندرو مى خواندم اين بود كه من بايد كشور را از نظر سياسى آماده كنم. او هم مرتب سر تكان مى داد و و مى گفت (إونى مائى! يونى مائى!! يعنى مى فهمم! مى فهمم! هر دوى ما مى دانستيم كه من مى خواهم اهم در اين ماجرا نقش رهبرى را داشته باشم. حتى به دورتيكوس گفته بودم كه به ديپلماتهاى ما در سراسر جهان بگويد كه كوبا بهعنوان عضو جديدى به باشگاه اتمى جهان بيوسته است. آن روزها اتحاد شوروى، ايالات متحده آمريكا، بريتانياى كبير و فرانسه تنها جهار قدرت اتمى جهان بودند و حالا من مى خواستم به همه بغويم كه كوبا هم به اين
 ايالات متحده آمر يكا حتماً اين سخن را تكذيب مى كرد. سخنانى را كه به نيكسون گفته

بودم به ياد مى آوردم. آه! كه اين آمريكائيان لعنتى نمى دانند چچگونه بايد به سخنان آدم گوش كنند. اگر گفتههاى مرا با دقت مرور كنيد مى بينيد كه من خيلى زودتر از اينها به
 مخْفيانه پيامى به خارج از محبس خود بود بفرستد. من با ناكامى روبرو شده و و آمريكائيان سخن مرا نفهميده بودند.
 ميليشيا حضور داشت كه نامش خوزه ميلان' و افسر نگهبان پست بور بود. فرماندهى كل نيروهاى مسلح در ساختمانى قرار داشت كه باتيستا براى ستاد مشتر ك نيروى دريايى خود ساخته بود.اين ستوان جوان در بخش تبليغات پايگاه سن آنتونيو خدمت مى كردو

 و داشتن يك رئيس ستاد لايق و با كفايت. ساعت كمى از چحهار و سى دقيقه عصر گذشته بود. افسر نغڭهبان يك گزارش اطلاعاتى را از طريق تلفن و تله تايب [تلكس] دريافت كرد. گزارش اين بود كه نيروى دريايى ايالات متحده آمريكا مانور خود رادر برابر جزيره ويكس ${ }^{\text {ر }}$ پور توريكو ناگهان متوقف كردهاست. او هم مثل من متتظر بود تا كندى را روى صفحه تلويزيون ببيند و صدايش را|ز راديو بشنود. در حدود دهد دقيقه
 از انتظار بهو جود آمده بود و منتظر اتفاقى بود. باديدن اين گزارش جرئت ييدا كرده بودو



 نمى كنم حتى رائول به اندازه اين افسر جوان شهامت داشت. سايه شب نزديك مىشد و

[^72]2. Vieques

من در دفتر كارم در ساختمان خيابان يازدهم نشستشه بودم م از اين دفتر بود كه امور رور رسمى










 فرستاده بودند و در حال خارج كردن غير نظا













از همه مهمتر و هشدار دهندهتر اينكه كاشت مين در طول مرز



 نمى دانستم اقدام نظامى كه در نظر آنها [ايالات متحده آمريكا] است از ح جه نوع است و از كجا آغاز خواهد شد. آنجه قطعى بود اينكه بزودى حمله نظامى [ايالات متحده





 آنها بوده و هستم. اين مانور اصلى دفاعى من بود. كسى كه خحود را الستاد حملات برق انـو

 سكوتى ايجاد كنم كه دشمن وارد آن شود. در سيرا ماسترا گاه در جاده ها هاى آرامى كه

 دارايى نظامى من در طول جهل و حند سال انقلاب بوده است: سكوت. من در سكوت دي
 است كه دريجه خاطرات گشوده مىشود. روز يكشنبه آ اكتبر هيئت نمايند



تله تايپهاى ما در آن روز خاموش ماند. درست مشل روزهاى مشرف به حوادث خليج
 جانكندى سردبيران روزنامهها را فر اخوانده و توصيه كرده بود كه به ماجراى كوبا مانند موضوعى در حيطه امنيت ملى ايالات متحده آمريكا بنگرند. وقتى آمريكائيان سكوت مى كند نظام هشداردهنده داخلى ذهن من فعال مى شود. از آن گذشته ما گروهى از عوامل اطالاعاتى خود را بيرامون پايگاههاى نظامى آمريكايى در فلوريدا و حتى در وير جينيا و پورتوريكو مستقر كرده بوديم. آنها گزارشهايى مخابره مىكردند مبنى بر اينكه مثلاُ (اتعداد زيادى گاو در حال ورود به آغل هستند.) يا اينكه (ادانشجويان ديغر جواز عبور نمى خواهند." اين جملات رمز از طريق تلفنهاى عمومى ارسال مىشد.
 جاسوسان ما بسيار قابل و باكفايت بودند. ما با اين اطلاعات تصوير كاملا روشنى از رفتار دشمن بيدا مىكرديم و به تحليل هاى اطالعاتى بالرزشى مىرسيديم. روسها

 مانـورهاى پر سر و صداى نيروى دريايى ايالات متحده آمريكا كه ييرامون مـرزهاى ما
 كشتى ها و شناورهاى ديگر به پايگاههاى خود باز گشته بودند. قبل از اينكه سخنرانى جان كندى آغاز شود همه اين اتفاقات را تحليل مى كردم. فكر مى كردم مى خواهد كار ما را يكسره كند؛ اما آن افسر نگهبان ستاد مشترك زودتر از من دست به كار شده بود. پجراغ قرمز تلفن ويزهاى كه روى ميز و در سمت چپ من بود روشن شد. كسى كه در آنسوى خط بود صداى مرا نشناخت. باصداى بلند دستور مى داد. (ابه فرمانده كل اطالاع دهيد كه نيروهاى مسلح انقلاب در وضعيت آمادهباش از نوع درجه يك قرار گرفتند." احساس كردم دو مترجمى كه در طرف مقابل ميز من نشسته بود وحشت كردند. بايد حالت نگرانى خودم را هم بروز مىدادم تا آنها ازحال من باخبر شوند. ارتباط قطع شد شد. چند لحظه بعد دوباره هراغ قرمز تلفن ويرُه روشن شد. اين بار رائول بود. از دفترش

[^73]نصل

در ساختمان ستاد مشترك صحبت مىكرد. خبر آمادهباش را از اتاق افسر نگهبان شنيده بود. جملات افسر نگهبان خطاب به رائول با آنحه به من گفته بود كمى فرق مى كرد. "(من به وزير نيروهاى مسلح انقالاب اطلاع مى دهم كه در حالت آماد ه باش از نوع يك قرار داريـم.")
_((فيدل!)
_(ارائول!)"
نگذاشتم سؤالى مطرح كند و جملهاى بر زبان بياورد.

_"(همان صومعه؟!"
"
ــارائول! ماشينها را دنبال خودت راهنينداز. حتى اگرديدى نيروها يـشان درحال بياده شدن/ند راديوها را خاموش نحعد/ر. من در خيابان هستم و اولين نفر خو/هم بود كه

آنها را خو/هم ديد.
گامونال با قدمهاى بلند از چلهها بالا آمد. با تمام قوا فرياد زد و اجازه ورود به اتاق
خواست:
_(افرمانده!/جازه مىفرمائيد!|"
خبر داد كه در ماشين اولدزموبيلش فرمان آمادهباش جنگگى را شنيده است. انگار خبر آمادمباش همه جا يیچجيله بود. سليا هم از اتاقش خارج و با شتاب وارد سرسرا شد. از پشت سر گامونال سرك كشيل. رو به متر جمان كردم و گفتم:

از روى صندلى بلند شدم. گامونال فهميد كه قصد خروج از ساختمان را دارم. با سرعت كلاه و فانوسقهام را با تپانحهُاى كه به آن آويزان بود و جللد خشاب را مبل برداشت و به سمت من دراز كرد. كالاه را سرم گذاشتم. همانطور كه فانوسقه را به كمرم مى:ستم به سليا سفارش كردم كه از متر جمان پذيرايى كند و بعد از آنكه چچيزى خوردند با ماشين به محل كارشان بركردند. فكر كنم مترجمان در يكى از ساختمانهاى


آهسته به كونهاى كه مترجمان نشنوند به سليا كفتم فلاويو براوو را بيدا كند. او رئيس























 مى شدند. مردم هاوانا دجار هيجان و نوعى خوشانى اريالى كتترل شده بودند. بسرعت

نصل بيستو يكم/ خدارامىتوانديد
بهخانهها مى رفتند تا لباس نظامى شان را بیوشند، وسايلشان را توى كوله پشتى بحچپانند، پوتينهاشان را تميز كنند، كلاهشان را بردارند و خود را به واحد نظامى مرانـ مربوطهشان برسانند. احساسات مردم بشدت تحتتأثير پيروزى ما در پلايا گيرون قرار گرفته بود. نغرانى از نابود شدن در يكى انفجار اتمى اصلاً به ذهن آنها خططور نكرده بور بود. آنها
 نتيجه قابل تكرار بود. رائول و فلاويو در اتاق فرماندهى منتظر من بود بودند. وقتى ونـر وارد شدم يك نفر با تمام قوا فرياد زد:
_ _(Hشبر بارا")

قيافه من در تمام ساعات آن شب كاملاً جدى بود. كمى بعد آلكسيوف و



 بيليارد بود براى توضيح دادن روى نقشهها كنار ديوار ديده مى شد. يك (افلاسكـ) پر از از

 چند دستگاه تلفن هم روى ميز قرار داشت.و برخى از تلفن ها شماره گير داشت و و بعضى ديگر نداشت. تلفنهايى كه شمارهير نداشت در حقيقت تلفنهاى مستقيم بود. اگر
 و آن طرف مقابل كسى گوشى را بر مى داشت و ارتباط برقرار مى دشد. در حقيقت اين


 او همان افسرى بود كه به هنگام ورود من فرمان (اخبر دار) داده بود. دستهايش در دو طرف بدنش آويزان و مشتهايش گره كرده بود. فرياد زد:

## _ (\#آماده دستوراتم.فرمانده!

فوراً صدايش را كه قبلاً روى تلفن شنيده بودم شناختم. نگاهى به صورتش



با ديلن او حالت شادمانى و رضايت بىنظيرى به من دست داد. مىكوشيد بهرغم چحاقى اش حالت احترام نظامى خود را حفظ كند.
_ \#آزاد! ستوان.u

بر گشتم و پشتم را به سمت او كردم. همانطور كه به قسمت انتهايى شرق نقشه نگاه مى كردم خطاب به او ير سيدم:

## 

نمى خواستم يكباره به او تبريكى بغويم. از طرفى فكر می می كردم
 دستور و تصميم درستى اتخاذ كرده است. _(/كارتو درست بود. ستوانا)،
بعد دستم را به سويش دراز كردم و افزودم:
_(עستوان| بسيار رمنونم.")
ملتى به نقشهها خيره ماندم. از اين و آن حند سؤ ال معمولى در در مورد نقلى و


 شروع به سخن گفتن كرد. قيافهاش حاكى از نوعى خحجالت و شُ مند دييلماتيك گفت كه مسكو از تصميم ما براى اعلام آمادهباش كام است. بارها از فعل گذشته كامل استفاده كرد و اين نوع سخن گِفتن او مرا گيج كرد. سعى مى كرد بدون اسم بردن از فرد مشخصى فاعل و مفعولها را هم كلى بيان كند. در


تاس 'اين گونه است؛ اما بعدها متو جه شدم كه اين روش نگارش تلگُرامى آنها نيست. آنها حتى در گفتارها و محاورات روزمره هم از همين روش استفاده مى كردندند _ـ_آآلخاندرو! منظورت /ين /ست كه ممانطور كه من به سليا كفته بودم خبرها را بـ مسكو فرستادهاى؟" آلخاندرو سرى به علامت تأئيد تكان داد. _اركار خوبي كردی.
به نشانه تأئيد و تشكر دستى روى شانه فرستاده كرملين نهادم؛ انگار كه ديگر

 به آلكسيوف، ("حهه)، رائول و فلاويو گفتم كه به اتاق رائول برويم تا به سخنانى كه جانكندى ايراد مىكرد گوش كنيم. آلخاندرو بيراهن سفيدى بر تن داشت. در آن لباس و همانطور كه آرام راه مى رفت هيجّ شباهتى به سفير اتحاد شوروى نداشت. علت اصلى تشكيل آن آن جلسه در
 كرملين جيست. انتظار داشتم|طالِعات، شايعات، لطيفههاو خبره هايى كها از شنود تلفنه ها بهدست آمده بود،مطالب روزنامهها، توطئهها، و خلاصه هر چهه را كه مى داند براى ما

 ورود به ساختمان ستاد فرماندهى كل قواداشت حفظ كردور لب تر نكرد. كاملاًمعلوم بود
 موضوع كار سختى نبود. بالاخخره سخنرانى IV دقيقهاى جان كندى به پا پايان رسيد: „ر...هدف ما تفوق قدرت و زور نيست. هدف ما بر كرسى نـنستن حق است. ما خواهان بدست آوردن صلح بـ بهاى از دست د/دن آزادى نيستيم. در/ين نيمكره ـو اميلواريم كه درسراسر جهان ـصلع و آزادى هميثه در كنار مم باشلد. به خواست خدا/ اين هدف تأمين خو/هد شلد. متدكرم و شب بـ خير.

وقتى سخخنان جان كندى به ياپيان رسيد گروهبان جوانى كه مترجم بود شروع به
 روى شانهاش قرار دادم تششم در جشّم او دوختم و كفتم:





اكثربرسانيم."
معناى حرف من كه او هم بخوبى آن را فهميد اين بود كه بايد آخرين آرين اطلاعاعات


 كه همان موقع وارد ساختمان شدندا











 آنها را نوشته بود. شايد اينها را دستگاه رمز الكترونيكى توليد كرده بود. نامهها را بـه

آلكسيوف دادم. سكوتى بر اتاق حاكم شد. آلخاندرو عينكش را جابجا كردر. نغاهى به




 توان و همه نيروهايى كه اتحاد شورورى در كوبا دوا دارد براى دفع دشم


شروع به توضيح دادن آن دو كلمه مبهم كرد:

## 

در آن لحظه در زندكى من بهعنوان يكى رهبر انقلاب موقعيتى يشش آمدر بيه بود كه

 مى كردم يا اينكه خود را از دسترفته میديدم. فكر مى كردم روسها سر سر ما را كالاه كذاشته بودند. كفتم: _اربسيارخوبال،





به آلخاندرو كفتم:

- ـرإينا را براى رنقايت ترجمه كن كه نكراننشوند. بـ آنها بكو كه تشكرات ما رابـ

1. Rodion Malinovsky
2. Statsenko
3. Beloborodov

## ليوف/بلاخ كنند كه/ين همه/طلاعات دراختيار ما قرار داد.ه


 مى خواستم در كلماتى كه بر زبان جارى مى كنم استقلال خودم را حغظ كنم. دست هر


 حق رأيى داشت. ساعت V:DD بود. ساعت ما در هاوانا و ساعت واشينگتن يكى است. احساس مى شد كه رئيس جمهورى ايالات متحده عملا اعلام جنغ ساعت Q:هQ هنوز مشغول به ياد آوردن بعضى از كلمههايى بودم كه جانكندى بر زبان
 افتاد. تا آن لحظه سكوت اختيار كرده بود. شايد هم منتظر بود تا نوبت حرف زدنش برسد. مى خواستم نظر (پهه) را بدانم. همه مى دانستند كه اين سؤال را خواهم پرسيد. روى همان صندلى دسته دارى كه تا جند لحظه بيش آلخاندرو نشسته بود نشستم. حالت قاضى را داشتم كه مى خواست نظر هيئت منصفه را بداند و بشنود. از فرمانده

ارنستو (احه)) گوارا يرسيدم: ــ"جهإنظرت حيست؟" خندهاى كرد. حرامزاده پֶرسيد: _(ادر مورد شوروى يا آمريكا؟" اين آررّانتينى عجب آدم جالبى بود. هميشه دقيق و با هوش بر بود.

از ميان حلقههاى دود سيگارش به من نگاهى انداختـ. با لذت كامل دو سه پیى ديگر هم به سيگارش زد. روى مبلى با روكش پلاستيكى سبز كه كنار ميز رائول قرار داشت لم داده بود. در حالى كه بند بوتينهايش را تا نيمه بسته بود بدون آنكه سيگار از


# _(ركثافت ترسيده/ست/ه| 

-/(كی؟ كندى؟"
_/ربله! كندى.]
نگاه رائول و فلاويو به سمت من چرخيد. پند پی جانانه به سيگارم زدم و بعد
از آنكه سيگار بر گ را از لاى دو رديف دندانم بر مى داشتم گفتم:
 شدهايم. به نظرم /ين كندى است كه سلاح مناسب را برای جنكى عليه ما در دست

اما ناگهان دحار ترديد شدم. به نظرم عامل غافلگيرى آنقدر مهم نبود. ترديدى
 هم منتقل شد. اين حالت به دليل فكرى كه قبل از اين به ذهن من خطور كرده بود از ناخودآگاه ذهن من بروز كرده بود. (پچهه) فورأوضع روانى مرا درك كرد. -
بدقت در چههره ("حهه) دقيق شدم. با لحنى سرد و يخ زده گفتم: - (ابه آن تلفنها نگاه كن! هيج كدام زنگى نمىزنند. حتى خروشحجف هم زنگى نزده است

ساعت ^شب بود. زمان بسيج آغاز شده بود. اولدزموبيل هاى رائول و ماشينهاى ("چهه) پشت سر ماشين من به راه افتادند. به ياد ندارم "آهه) در داخل اولدزموبيل نشسته بود يا در يكى از آن شورولتهاى ايمپالائى كه سال قبل در اختيار او قرار داده بودم. بعداز پلايا گيرون (پههه) و رائول حوزههايى را كه برايشان تعريف كرده بودم تحويل گرفته بودند. رائول در اورينته و (پحه)" در پينار دل ريو. مقام هر دوى آنها يكى بود. فرمانده خوان آلميدا هم قبلاً به حوزه مأموريتش اعزام شده بود. رائول را در آغوش كرفتم و با او خداحافظى كردم. درست مثل لرّيونرهاى رم باستان باغرور خدا خاحافظى
كرديم. موقع خداحافظى به رائول كه هنوز در آغوشم بود گفتم:

در شامگاه YY و صبح روز M Y اكتبر مقامات را به ساختمان خيابان يازدهم



 بعد از پيروزى انقلاب هم مقام فرماندهى دريافت كرد. در اثر جراحاتى باتى كه در جنگا برداشته بود قسمتى از گردن و فكش آسيب ديده و صدايش هم از حالت عادى شده بود. به سختى سخن مى گفت و صدايش دور گَه شده و حالت ((متاليك)) پيدا كرده
 در ميان فرماندهان فقط من و او اجازه داشتيم كه ريشمان را نتراشيمر مأمور أموريت او او اين بود كه با آرماندو هارت




 بود تبديل به پناهگاه شوند. روس اينا كلاهكها
 پناهگاهها هم در دهانه رودخخانه آلمندارس
فكر كنم ساعت سه بامداد بود و من تازه در حال چجرت



1. Joel Iglesias
2. Armando Hart
3. Manuel Luzardo Garcia
4. Almendares

DFV فصل بيستويكم/ خدارامىتوان ديد
رئيس جمهور كندى فوى كوهلر' سفير /يالات متحده آمريكا در مسكو به كرملين رفته و بيام شخصصى رئيس جمهور /يالات متحده آمريكا را تسليم نيكيتا خروششجف كرده و بعل از آن مم در مصا حبهاى ضمن انتشار خبر كثشف موشكهاى /تمى در كوبا
 حالا من در آن ساعات شب به سفير اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى چجه مى توانستم بگويم آن هم در شرايطى كه همه اقدامات پيشخيرانه ماههاى اخخير بى نتيجه "مانده و آمريكا علناً حضور موشكهاى اتمى در كوبا را افشا كرده بود. مى خواستم بیرسم „آقاى آلخاندرو! حالا كجا را دارى كه مخفى شوى؟؟ شايل موقع اتهام زنى متقابل و طرح سؤ الات جدى رسيده بود. تنها سؤال جدى و مهمى كه در آن لحظات مطرح بود اين بود كه آيا خروشچفـ و كندى در اين بازى بهصورت نسنجيده و غيرحرفهاى وارد شده بودند يا مىدانستند چهه مى كنند؛ اما من اين سؤال را مطرح نكردمـ صبر كردم. گذشتههها گذشته بود.
 بودم.اگر باز هم خبرى شد زنگل بزن و به من بگو. هروقت شب كه بود/شكال ندارد.

باشد؟ آلخاندرو!!
در سحر گاه روز كنار تخت من قرار داده بود. حدود دو ساعت مشغول خوانلن روزنامهها بودم. از ميان اخبار خبر گزارىهاى بين المللى هم خبر هايى انتخاب شده بود. سليا فنجان قهوه داغى

را در دستان ظريفش گرفته بود و به سمت من مى آمل. برسيد آيا صبحانه مى خورم. خط تلفن مستقيم به سفارت اتحاد شوروى زنگـ زد. سليا گوشى را برداشت و

صداى آنها راشناخت.

- (لروسها هستند. من صد/يثان را مى شناسم.")

دفتر من با آن همه تلفنى كه روى ميزم بود درست در طبقه پايين قرار داشت. سليا آپارتمان ما را به دزیى تبديل كرده بود؛ اما تلغنها به اتاق كو جیک او هم كشيده شده بود. اتاق او درست روبروى اتاق من در آن سوى راهرو بود. آلخاندرو روى خط 1. Foy Kohler

بود. دوست عزيزم نيكيتا سر گئويج براى من بيامى فرستاده بود. يِيام از طريق سامانه

 بود. خروشجف عاشق مكاتبات دييلماتيك بود. بعد از كلى مقدمه و تعارف بالاخر بره به متن نامه رسيديم. جوهر و محتواى اصلى نامه در يكى از آخرين بندهاى نامه نوشته

 اتحاد شوروى در كوبا دستور داده كه اقدامات لازم را انجام داده و و كاملاً آماده باشند. _دآلخاندروا آن قسمت آخر را دوباره بخوان.،
 داده تا اقدامات لازم را/نجام داده و كاملآ/ آماده باشند؟ _(/بله! ممان قسمت را.) آلخاندرو آب دهانش را قورت داد و صدايش راصاف كردو گفت: _(رخوبفيدل! بهنما يندكانارتش اتحاد شوروى دركوبا دستور داده شده تا اقدامات لازم را انجام داده و كاملاًّآماده باشند.

## نقطهبر خورد

شب كه فرا رسيد در سفارت اتحاد شوروى در كنار آلخاندرو بودم. در داخل
 مواد ضدعفونى كننده در آن محل مصرف كرده بود بودند كه نمى شد يك سيگار كشيد. يرسيدم آيا مى توانيم به دفتر كارش در طبنه بالا برو بريم. آلكسيوف سيگار نمى كشيد و من هم اصلأ به اين مسئله توجهى نداشتم. گفتم:
 _ (ننه فيدل| اشكالى ندارد.
 و زيبايش يک زير سيگارى كريستال قرار داشت كه در وسط آن نشان داس و چچکش

نصل نصل يبستو يكم/ خدارامىتوانديد
اتحاد شوروى با رنگ طلايى حكى شده بود. تلاش مىكردم خاكستر سيگار را روى
 يكى از مقامات كارخانه ال رى دل موندو ' كه سازندهاش بود آن را به من هديه كرده بود. آلكسيوف فكر كرد علت اينكه خاكستر سيگار را روى سيگار نگاه داشتهام اين است كه نمى خواهم خاكستر را روى نشان [داس و چحكش] اتحاد شوروى بريزم و آن آن را كثيف كنم؛ اما قصد من اين نبود. مى خواستم خاكستر دو يا سه سانتيمتر جمع شود بعد آن را بتكانم. با اين كار سيگار بهتر مىسوخت و بهتر دود مىكرد. توضيح داد كه

 است؛ اما قبل از آن كه جانكندى محاصره دريايى كوبا را العلام كند اين كشتى به بندر
 بود. الكساندروفسكى در ابتدا به سمت بندر ماريل در حركت بوده اما به همين دليل مسير خود را به سمت بندر ايزابلا ده ساگواّ تغيير داده بود. زنرال يليوف نمى خواست كشتى را با پنج يا شش ساعت طـى مسير بيشتر به سمت بندر شمالى ماريل در معرض خطر قرار دهد. لذا بعد از مشورتى عجولانه با من دستور داد كشُتى در نزديكترين بندر در سواحل كوبا توقف كند. قرار شد كلاهكهاى اتمى فعلاً در داخل كشتى باقى بمانـند علت اين بود كه همه نيروهاى متخصص روسى مستقر در كوبا مشغول آماده كردن و و



 حه خبر؟ اين موشكها به اندازهاى برد داشت كه مى توانست همه خاك ايالات متحده آمريكا را هدف قرار دهد مڭر اورگون و ايالت واشينگتن. موشكها به گونهاى تنظيم

## 1. El Rey del Mundo

2. Alexandrovsky
3. Isabela de Sagua

شده بودند كه هوستون، تغزاس ياواشينگتن دى.سى راباخاك يكسان كنند. _رآن موشكها هنوز روى آب هستند. ـ ("روى آب؟ كدام آب؟"
آلكسيوف با دست اشارماى كرد به معناى (يك لحظه صبر كن") و كاغذى از
جيب پيراهنش بيرون آورد و بعد از آنكه آن راخواند كفت:



جانكندى به گونهاى عمل كرده بود كه هم به خروشحف ( كه چچند ماه بعد از ماجراى آن مطلع شدم) و هم به من بغهماند كه موا كه

 خروشچجف به اندازه يك روز (آوانس) داده بود تا هر چهه محموله روى دريا دارد به بنادر كوبا برساند. تنها شناور حامل كالاهاى باارزشى كه روسها رها روى آب داشتند همان
 پايانه محموله شكر در بندر ايز ابلا ده ساگوا لنگر انداخته بود. اين پايانه تنها پايانهایى بود كه در آن روزها در كوبا مشغول به كار بود. صدفهايى كه در اين بندر صيد مىشد در رستورانهاى كوبا فروخته مى شد. بقيه محمولات ارسالى از اتحاد شوروى شامل موشكهاى بالستيك ميانبرد هنوز روى چهار كشتى ديگر بود كه از محلدوده كنترل نيروى دريايى ايالات متحده آمريكا دورتر بود. كشتى هاى تجارى روسى كه به آبهاى تحتقلمرو ايالات متحده نزديك شده بودند همه كنار كشيده بودند. _ (\#آ يا اسكورت مممىشوند؟ /ينجا منطته برخورد/ست. آيا اسكورت مم د/ريد؟" ــاطبق اطلاعاتى كه از طريق استراق بيامهاى آمريكا يع بهدست ما رسيده است يك

1. Almeteevsk
2. Nicolaeev
3. Dubna
4. Divnogorsk

نصل بيستو يكم/ خدارامىتوانديد

زير دريا يع روسى آنها را مثل سا يه تعقيب مىكند. آلخاندروى مادر ...ده اطلاعات خودش را رو نمى ركرد. اين اطلاعات را هم به نقل از منابع آمريكايى بيان مى كرد.


دارند.
ظاهر أَههار كشتى روسى حامل كلاهكهاى اتمى در يكى خطط و چشت سر هم در حر كت بودند و زيردريايى روسى هم كمى زير آب در حالى كه دوربين مخصوصش رااز آب بيرون كذاشته بود در حال تعقيب آنها بود. در مسير حركت هم خطي از آ آب كف آلود پشت سرش بر جاى مى گذاشت. درست مثل روشى كه در جنگ جهانى دوم استفاده مى شد.
 _(يكـ روز؟"


آلكسيوف فهميد كه من بحث را عوض كرده و به موضوع ضربالاجل [اولتيماتوم] رساندهام. ضرب الاجلى هر جند رقيق به اتحاد شوروى. صداى آلكسيوف مثل پاسخى كه داد كاملاْ شفاف و روشن بود.

- ارهبران اتحاد شوروى مسئله استقرار نيروهاى مسلح كوبا يع را در وضعيت تهاجمى و جنگى تعقيب مىكننلد." حالا همه پیز بستگى به اين داشت كه وقتى ناو گان ايالات متحده آمريكا در اقيانوس اطلس با رزمناوهاى روسى پر از كلاهكهاى اتمى روبرو مى شوند حهه واكنشى از خود بروز مىدهند. كندى به خروشچف فرصتى داده بود و او هم از اين فرصت استفاده كرده بود. حالا نوبت رئيس جمهور ايالات متحلده آمريكا بود. اما من؛ من منتظر بودم ببينم وقتى كشتى هاى روسى شناسايى شدند حه اتفاقى خواهد افتاد. رزمناوهاى روسى ابتدا روى صفحه رادار ظاهر مى شدند و سپس از دور در نظر ديلدهبانان آمريكايى قرار مى گرفتند. آن وقت راه آنها به وسيله ناوشكن هاى آمريكايى بسته مىشد.

متوجه تغيير لحن آلكسيوف شدم. تغيير لحن مهمى بود. نمى فهميدم منظورش چجيست. كشتى انديگير كا ' كه روز اV سپتامبر از بندر باكو به راه افتاده بود در حال تخليه بار در بندر ماريل بود. اين اظهار نظر را فراموش نمى كنمئ ــربجذار/بتكار عمل در دست ما باشد. فعلاَكهابتكار عمل با ماست.



مقر فرماندهى نيروهاى روسى در كوبا در مدرسه اصلاح
















آن روز با تعدادى از همراهان عازم كاكاهوال' شدم. از پشت تپهها به داخل مدرسه تورنس رفتم. من در آن روز هنوز خبر نداشتم كه مأموران اطلاعاتى ايالات متحلده آمريكا از זY اوت آن سال وجود روس ها را را در اين منطقه گزارش دادهاند و حضور


 خود در مورد حضور نظامى اتحاد شوروى در كوبا توضيح داده است. يك آشپيخانيانه با ديوارى خاكسترى


 خط سيريليك را نمى فهميدم؛ اما مىتوانستم بغهمم كه اين نخهاى قرمز تا نيويورك، واشينگتن و ديترويت امتداد يافتهاند. وقتى وارد ساختمان شدم انگار وارد دروازه


 شناسايى شوند. پليوف بود كه آنها را معرفى كردي:

## ــ را/ين رنقا زنرالهاى من هستند.

پليوف در سمت راست من ايستاده بود. مترجمى كه او هم لباس نظامى
 كسانى همراه من بودند. فلاويو بود يا فرمانده رنه والخو ${ }^{\text { }}$ و شايد هم
 نظامى به سمت ما آمد. انگار خيلى تمرين كرده بود تا اداى احترام كند. اين زُنرال نه تنها

[^74]2. John McCone
3. Updated Intelligence Memorandum
4. Rene Vallejo





 كاخ سفيد با تششم بسته باور كرده بود كه
 روى سكوهاى خود به سوى ايالات متحده آمريكا نشانه رفته و و آماده شليكانياند. تنها















1. Smolensk
2. Igor D Statsenko
3. Guava Fruit

محكم كه مجبور به توقف شدم. هنوز آن ميوه در دست استاتسنكو ديده مىشد. بدنه موشك به رنگى سبز بود. روى آن علامت رسمى اتحاد شوروى نقش بسته بود. با لحنى جدى و سرشار از غرور به سمت من بر گشت و گفت: ـر(رفيقافرمانده كل قوا!اين تانيا 'است./
صورت دراز پليوف از پشت شانه استاتسنكو لبريز از اظهار رضايت بود. دستى روى بدنه موشك كشيد و با دستمالى كه از جيبش بيرون آورد مشغول پاك كردن انداختن آن شد. صداى استاتسنكو به لرزه افتاد. با احساسات تمام كفت:

## _ (راين مال نيويورك/ست./"

بگذاريد مطلبى را كه سالها بعد در حضور رائول و ويلما در خانه گابريل گارسيا ماركز براى من اتفاق افتاد برايتان بغويم. يكى نويسنده كوبايى هم حاضر بود. نامش را


سخنرانى بود. گفتم:


## زمين باقى نْخو/هد ماند."

ماركز هيجِ توجهى به گفته من نكرد؛ اما من همين امروز هم معتقدم كه آن بهترين جملهالى بود كه مى توانست در آن سخنرانى استفاده شود. او مى توانست جمله انـله مرا بهصورت نقل قول استفاده كند. اين جمله منتشر نشدهاى از من بود كه مى توانست



 بودم كه او مى كوشيد تشريح كند. (گابريل گارسيا ماركز نطق خور خود
 كه در مكزيكى بريا شده بود ايراد شد.) چچگونه مى توان در مورد اتفاقى جهنمى مطالب

نيكو نوشت؟ درست مثل اينكه بخواهيم بوى متعفنى رابا بوى عطر نمايش دهيميم الو او

 تفهيم كند. صداى ماركز رامى شنيدم كه با تمام وجود سخن مى گويديد




## 

اين كلمات دقيقاًدر







 زمين بخورد؟؟ وقتى موتور آر.دى





 آتش زدهايد و حشم به عقربهماى فسفرى ساعت رولكس شبنمار يان خود دو دوختهايد.

نصل بيستويكم/ خدارامعتوانديد

سعى مى كنيد خاكستر سيگارتان روى زمين نريزد. هنوز سيگار به نيمه نرسيده است كه يكى از مجموعههاى امپراتورى انسان از روى زمين محو شده است. در اثر فروافتادن
 و • • 9 سانتيمتر گشوده مى شود. تا چششم كار مى كند همه چحيز تخريب شده و زمين به مواد راديو اكتيو آلوده شده است. تا فاصله 9VQ متر و צب سانتيمترى از مركز آن
 تشخيص است اسكلت و فونداسيونهاى در هم پيحیيده ساختمانهاست. در فاصله Yكيلومتر و •VF مترى فقط ساختمانهاى بسيار مقاومى كه با بتون مسلح ساخته شدهاند سر پا ديده مى شوند. 9 در صد مردم در دم مردهاند. صداى زُنر ال استاتسنكو در گوشم بیچحید:

## _ (ا/ين مال نيويورك/ست.

پليوف همچجنان با دستمالش مشغول برق انذاختن بدنه موشك بود. و گابريل در حال ستودن ايستادگى حشرات روى زمين در برابر بمب اتمى بود. من هم همچچنان اصرار مىورزيدم كه:
_ (آخرين فرصت/نسان!آخرين فرصت/نسانا")
 كه كمى در تخمينها و ارزيابى هاى آن روز تجديد نظر كنم. [نفرت ازـ شدن بى ضرر خرده بورزواهاى غربزده مرا تا ايستادن در برابر آن موشكهاى اتمى در سن كريستوبال پيش برد. آن روز دريافتم كه بيشگويى انجيل در مورد آرما گدون ' مبنى بر نبرد نهايی ميان نيروهاى خير و نيروهاى شر فقط يك اشتباه بودهاست. پايان جهان را رهبران كمونيست ظرف چند ساعت رقم مىزنند.
گابر يل همجنان به سخنر انى ادامه مى داد: (اتنها فرصت....) مى دانستم كه او به من لطف داشته كه از اين جملات استفاده كرده است. در حالى كه خواندن اين عبارات براى او دشوار بودهاست.
بگذاريد مطلبى را برايتان بغويم. از منظر ايدئولوزيكى نبرد نهايى ميان نيروهاى

خير (يعنى نيروهاى ما) و نيروهاى شر (يعنى نيروهاى آنها) اتفاق مىافتاد. اين سرنوشت هيج ربطى به اراده ملكوتى نداشت. وقتى سخنرانى گابريل به پايان رسيد كسى به جملات نقل شده از جانب توجهى نكرد. من مى خواستم آن جمع را به تحسين وادارم. مى خواستم آن زان زن زيباى آى
 در مقياس زنان كوبايى قدى متوسط داشت. زيبايى اش با زيبايى دختران خورشيد [ذكر شده در اساطير يونان باستان] برابرى مى كرد. در برابر ديگر ميهمانان روى صندلى راحـى داحتى نشسته و آن را را به جلو و و به عقب




بيشخدمتى از سمت راست به من نزديك شد. _ (آ يا فرمانده هيزى مىنوئند؟" بالحنى محكم و آمرانه به گيلاس روبرويم اشاره كردم و گفتم:


داشتم در مورد زنرالهاى روسى كه در حاشيه رودخانه آلمندارس در آن پناهگاه
 خود بود. ناگهان روى تلهتايب خبر رسيد كه يكى هوإيماى يو. بآمريكا كوبا] سرنگون شده است. در ساعت IV: • اموشكههاى ضدهوايى روسى موفق به سرنگون كردن يكى هوابيماى يو.Y آمريكايى شده بودند. هوايبيما در شمال منطقه
 در خاك كوبا ساقط شده و به زمين افتاده بود. بدون آنكه بدانم خراد خرا، به تقويم روى
 روسى در جال فوت كردن سماور مسىرنگش بود كه خبر دادند خلبان زنده است.

خبر همه جا ييجيد. خروشجف كه تصور كرده بود اوضاع از كتترل خارج شده يكباره

 ملاحظات سياسى دستور ساقط كردن هوإيما






 بيرون آورد تازه فهميدم كه اوضاع بشا بشدت وخيم شار شده است است
 لوئيس وارد شد. يبامى دريافتى از طريق تلهتايب را در دست داشت. رو به من كرد و
 ضدهوايیى بانس آن را سرنگون كرده/ست."
مر تب از اين خبرها مىرسيد و ويدرو مرادر جريريان انريان اخبار رسيده قرار مىداد. _(رجطورى سرنگونش كردماند؟")



 نداشت. شايد هم كسى خودسرانه اقدام كرده بود و دحار سوء تفار تفاهم شده بود. هنوز

كسى نمىدانست حهه اتفاقى افتاده است. ستوان آنتونى (آنتونيتز ') فرمانده گروه رزمى








 يناهگاه داد زدم:
_رلبرويد بقيه را ممخبر كنيد. واحدماى رزمى را فراخوانيد كه براینبرد آماده باشند. جون آمريكاثيان فرد/اينجا مستند.له









 ينج زنرال روس آن شب صحبتهاى مرا شنيدند. سرجيو دل واله، فلاويو براوو

و پدرو لوئيس در كنار من بودند. مى خواستم همه را به دليل مقاومتى كه صورت مى دادم به تحسين وادارم. به ياد ندارم كسى براى خواب ما را تر ك كرده باشد. همه بيدار نشسته بودند. كمى بعد دل پينو وارد شد. دور چششمانش سياه و قيافهاش تكيده شده بود.

 كسى جنُ را برده/ست. خانهام درست جلوى جششم من بود. در آن سوى رودخانه مهد جيزنابود شلده بود. همه جا تاريكى و يوشيده/ز زخاكستر بود. هيج كس سؤال مرا باسخخ نداد. نفهميدم كى برنده جنكـ بوده است. حتى سنگها آب شده بود بود. كابوس وحشتناكى بود. يكى دفعه بيدارشدم و ديدم شما منوز داريد صحبت مىكنيد همانطور كه داشتم به صحبتهاى دل بينو گوش مىدادم متوجه شدم كه
 دل پينو داد. دل بينو نزديكتر آمد. مىتوانستم بفهمم در آن پيام چجه نوشته شُه است.
 كوبا بودند در وسط اقيانوس اطلس موتورهايشان را خاموش كرده، از حركت باز مانده


 سوار بـر مرسدس بنـزم شدم و حركت كــردم. خورشيد در حــال طلوع بـود.
 ساحل بود كه انتظار داشتم در افق كشتىها را با محمولهاى كه حمل مىكردند در

 مىزدم. در اين ساحل زمانى جنگلى وجود داشت. مو جها در سمت راست مر من سر بر ساحل مى سائيدند. قطرات آب شور دريا روى ييراهن و بارانى من چاشيده مىشد. ديگر از گامونال خبرى نبود. او از همرزمان و دوستان قديمى من بود. دوستان من اگر

هنوز زنده مانده باشند امروز بهخاطر اينكه وفادارانه در كنار من جنگيده بودند جزو
 را فشرد. هر ماه كيسهاى از آذوقه و مواد مورد نياز بيشتر نداشتيم. يكى شيشه روغن رون، چند كيلو برنج، و پنج تا شش قالب صابون. ديگر سيگار بر گى براى من نماند. شنيدن صداى خس و خسى كه در اثر بيمارى (آمفيزم) از ريه من به گوش مى مرسد يادآور آن است كه من زمانى سيگارى قهارى بودهام. به عقب سرم نگاه مى كنم. جاپياهايم را روى شنهاى ساحل بهخاطر مى سپارم. جاپاى من كم عمق است. هنوز دور نشدهام كه موج
 كيلو گرم وزن دارد. بوتينهاى نظامى بر پا دارد؛ اما هنوز دور نشده، چحند لحظه بعد ديگر

 لاغر كه به سختى خود را روى شنهاى ساحل مى كشد زمانى مأمور نابودى جهان شده بود. مأموريتى هولناكى و كو تاه مدت كه تصور آن هم [براى ديگران] ميسر نيست. فقط مى توانم لبخندى بر روى لبهايم جارى كنم. همه چیيز سبكى شده است. همه چِيز سيال شدهاست.

پینجاه سال از آن روز گذشته است. امروز روى همان شنهاى خيس به دشوارى مى توانم شكوه گذشته را يِدا كنم و جايگاهش رادر تاريخ احيا نمايم. اما امروز هم هنوز دنيا در كشاكش اختلاف ميان طرفداران اصالت انديشه و

بخشششم

مانندر راهنماباغارنگران

را/نقلاب جنُگى/ست كه شكل آنتغييركردة/ست."
برگزيدهاز سخنرانى فيلل كاسترو خطاب به مديراني و معامات
مديران آموزش انقلابى ملى كوبا.
زوئن 1994

## فصل بيستودوم

رزّهاى در يابان

اواسط 1980 بود كه متوجه شدم جمعيت كوبا كم است و بايد بر اين جمعيت بيغزائيم. افزايش جمعيت كوبا براى انقلاب يك ضرورت استراتثيك بود بود. بعد از انقلاب به دليل افزايش موج مهاجرت، در يك جشم به هم زدن نيّ بيم ميليون جمعيت كوبارااز دست داده بوديم. يك حششمانداز بيست ساله براى آينده كوبا ديا دست كم آم از نظر
 سال 19^Q بايد بالغ بر دو و نيم ميليون مرد مسلح داشته باشد.] اگر جمعيا



 كسى در مورد روابط جنسى بهصورت سنتى فكر مى كرد ضدانقلاب خواند






ماچحادو ونتورا' بود تصميم مهمى گرفت. فروش همه موادى را را كه مى توانست بهجایى

















 درمان بواسير و ديگر پـمادها و روغنها آزاد شد.
چحند سال بعد ينیى از اواسط دهه •191 درست همين برنامه را در مورد

## 1. Jose Ramon Machado Vendura

2. Federacion de Mujeres Cubanas - FMC
r. به منظور احترام به شأن خواننده و حفظ عفت قلم، بخش هالى اندكى از جملات و كلمات ذكر شده در اين




سيگاركشيدن آغاز كرديم. خودم اولين كسى بودم كه سيگار كشيدن را كنار گذاشتم. آن روزها با داليا' زندگى مىكردم و و جسرمان آلكس در همان ايام به دنيا آمد. تولد
 جامعه تلقى شد. در آپارتمانى در محله خولى

 آن قرار داشت يك ساختمان بازسازى شده سه طبقه بود. ما طبقه ميانى را براى داليا انتخاب كرده بوديم. براى رعايت اصول امنيتى طبقات بالا و پايين را هم داشته بوديم. يك گاراز هم در زير ساختمان وجود داشت. سه اولدزموبيل من شبها در همين گاراز نگاهدارى مىشد. يكـ مأمور محافظ مسلح هميشه در برابر آن ساختمان حضور داشت. به مسلسل يوزى مسلح بود. بعدها براى مسلح نگاه داشتن اين اين مأمور دها از كالاپپنيكوف استفاده شد. آن مأمور ستوان آرانياْ نام داشت و مرا به ياد كإيتان
 عليه استعمار گران اسپانيايیى آغاز شد مردانى چجون سيمون بوليوار بخش اين جنبش بودند. اسپانيايى ها تحتفشار مبارزان اين جنبش مجبور به استخدام اسپانيايى هايى شدند كه در برابر اين جنبش بايستند. مردى به نام كايِتان آرانيا به اسپانيا رفت و بيشترين تعداد اسپانيايیى را براى مقابله با جنبش اجير كرد. وقتى قرار شد اين نيروها سوار بر كشتى راهى آمريكاى لاتين شوند خود كايتان آرانيا نابديد شد.

 را به وفور از چجين وارد كرديم. به ياد دارم چجينى ها اين وسايل را در قوطى هايى بهاندازه

1. Dalia Soto del Valle
2. Kholy
3. Araña
4. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios (July 24, 1783- December 17, 1830)
5. José Francisco de San Martín Matorras (February 25, 1778 - August 17, 1850)

قوطى كبريتهاى آمريكايى بستهبندى مى كردند؛ اما روى آنها عكس یروانيانهماى


 نرهغول كوبايى از پروانههاى ظريف خوشش بيايد؟

راميرو يرونده برخى از مقامات مختلف را روى صندلى عقب اولى اولدزموبيل من



 راميرو آن روز بعدازظهر مرا ا(شوكها) كرد. از راميرو كـير كله كردم:











 امواجى كه مى آمدند و مى رفتند به گوش میر برسيد. به دليل خلوتى منطقه مأموران

محافظ آرام گوشهاى ايستاده و يا نشسته بودند. داد زدم:

خيلى ناراحت بودم. زير لب به آنها بد و بيراه مى گفتم. تصميم گرفتم آنما آنها را
 كميته مركزى [حزب كمونيست كوبا] را دستگير كرد؟ اما بايد آنها را از بالانى سرنغون مى كردم. دو انگشتم را به داخل جيبم چچپانده بودم تا سيگارى بيدا كنم.

من به دنبال سيگار نبودم. در حقيقت به دنبال فرصتى بودم تا بينديشم كه اقدام
 درست كردن يک تيب امنيتى برای زير نظر گرفتن مقامات ارشد كشور خطرناك بـا بود.



 اگر قرار بود با دوربين از فعاليتهاى جنسى و خصوصى اين مقامات عكس و و فيلم تهيه كنند در دراز مدت اين توان را هم داشتند كه از بقيه زند كنند. بدترين نتيجه هم اين بود كه تهيه كنند گان اين گونه عكسها اخحلاق جامعه تبديل مى شدند كه بدترين بيامد محسوب مى شد. راميرو. دستورات مشخص بود. آخرين دستور اين بود كه همه پروندهـها را ا از
ماشين من ببرد و اجازه ندهد كه شخص ثالثى از وجود آنها با خبر شود.

ـ ار/ميريتو! ممه /ين ثروندهها را همين الآن /ز ماشين من ببر بيرون. اين ثروندهمها

 چرونده قطور ملبا را هم از كف ماشين برداشتم و به راميرو گفتم:

پرونده را باز كردم. بعد از آن همه سال از سر كنجكاوى بود كه به آن عكسها

نگاه مى كردم. قصدم لذت بردن از آن عكسهاى برهنه نبود. اين عكسها درست مانند
 و در خيابانهاى هاوانا فروخته مىشد. آنتچه در اين عكسها ديده مىشد از مبلمان

 و همرزمان قديمى من آن هم در آستانه كهولت جنين عكسهايّى تهيه میى ميانسالى با جوانى رابطه نامشروع برقرار كرده بود. دختران جوان و بشاش مورد استفاده جنسى قرار گرفته بودند.
شايد خوانند گان علاقه داشته باشند بدانند كه من در فاصله سالهاى •199 و 19V. شكوفاترين سالهاى احساسى و هيجانى من بودهاست. اين بخش از روابط من از امور

 آنها مى فهميدند كه مأموريتى بر عهده آنها گذاشته شدهاست. معمولاً يكى از اين دو نفر هميشه همراه من بود. در مورد فرد مورد نظرم توضيحى نمى دادمر مر من به موى بلوند و چشمان روشن علاقهمند بودم. لذا آنها در پيدا كردن فرد مورد نظر من اشتباه نمى آكردند. البته گاهى اشتباه كردند؛ اما انتخاب آنها بهتر از انتخاب اوليه من از آب بيرون مى آمد. اين تنها سر گرمى من بهعنوان رئيس كشور بود. هر وقت نيازى داشتم از طريق محافظان

 بودم كه در مراجعه به افراد مورد نظر ادب رارعايت و با باحترام رفتار كنند. _(رفرمانده به شما علاقهمند شده/است و ما يليم بدانيم كه اگر شما را بـ قر/رى دعوت




نصل نصل بيستو دوم/ رزهاى در بيابان
[در بحبوحه بحران موشكهاى اتمى كوبا] در يك بعدازظهر در خيابان باريكـ ترينيداد

 و اختفاى كامل در اين سو و آن سوى كشور سفر مى كردم نه سليا [همسر اولم] و نه
 در بايان دعوت [از زنان] يك نام و يك شماره تلفن مى گرفتند. درست نبود كه همانجا كسى را سوار ماشين كنيم و با خود ببريم. مأموران من هيج نو نوشان نمى گذاشتند. نغران مراقبتهاى مأموران امنيتى خودمان هم بوديم. چيكو گرفته بودند كه چگونه اين اطلاعات دقيق را بهطور ذهنى حفظ كنند. چند روزى در
 عمل مى شدم و ديگر كسى نمى فهميد كه چجه اتفاقى افتاده است. خود

## 

قرارهاى ما محدود بود. يكى روز ماهيگيرى يا يكى روز قايق سوارى. تماشاى
 براى حغظ توان ذهنى و بالابردن اعتماد به نفسم برنامه ديدار را با صرف شام شروع


 و اما داستان مربوط به دالياسوتودل واله كه در خانواده ما به (الالا) مشهور است. او زن دوم من است و از او پنج فرزند پسر دارم. مهندس شيمى و معلم است. پدرش
 يك كارخانه توليد توتون وجود داشت. با ماشين و همراهان در خيابان باريك ترينيداد حركت مى كرديم. اين خيابان مركز فعاليتهاى ضدانقلابيون بود. در ماه مه و زوئن سال

1. Hamposton
2. Ranchuelo

1991 نيروهاى ميليشياى مسلح به مسلسل را به اين خيابان ريختم. هر جنبندهاماى را






















 بردن كلماتى كه در مورد زنان ديكر استفاده كردهام بريرهيزم و مواظب كلمات وريات و جملاتم

DVY نصل بيست ودوم/ رزهاى دربيابان
در مورد او باشم. اصلأ به ماشينهاى ما توجهى نكرد. سرعت ماشينهاى ما كم شده بود و ما پا به پاى او حركت مى كرديم. ناگهان حشم داليا به من افتاد. شيشه چنجره ماشين را پايين كشيله بودم. قبلاْ هم گفته بودم كه آن ماشينها كولر نداشت و ما ما مجبور بوديم شيشه ماشين را پايين بكشيم. صدا زدم (اعصر بهخير رفيق!) برگشت و با لبخند و تكان دادن سر جواب مرا داد؛ اما كلمهاىى بر زيان جارى نكرد. ماشين همـجنان در حال حركت بود و آبرانتس در صندلى عقب نشسته بود. متوجه شد كه من ديگر به سمت راست خودم برنگشتم كه نگاه دويارهاى به آن زن جوان زيباى داوطلب كه الآن از شيشه جلوى ماشين قابل رؤيت بود بيندازم. به راننده گفتم يكى دور ديگر بزن تا او را خوب بيبنم. داليا باز هم به من توجهى نكرد. آبرانتس متوجه موخـوع شد. از ماشين به بيرون پريد و خودش را به داليا رساند. ابتدا خودش را معرفى كرد. بعد پیه وارد عمل شد و خلاصه رابطه من و داليا را برقرار كرد. ما در ميانه خيابان مأموريت اصلى خودمان بيحارهاى كه پسرش را از دست داده بود برای دادخواهى بايد منتظر مى ماند و ماهى ها هـم بايل صبر مى كردند تا در فرصت مناسب ديگرى از آب جدا شوند.

## فصل بيست وسوم

## كليد در الاس است

قتل كاميلو، قتل كندى و قتل آندرسون. مرگ اين سه نفر به من نسبت داده شده
 در دولت آمريكا ترجيح داده است و به صلاح خود ديده است كه به من نسبت دهـ دهد مر مرى

 پس مرگ او مىتوانست مورد استفاده ديگران قرار بگيرد. مرگ كاميلو باعث شد كه

 نداشت. لذا نسبت دادن مرگ كاميلو به من بهعنوان دستورى كه از سوى رهبر كوباصادر
 يو.
 هاربر) فقط يك نفر تلفات داشت. ماجراى ناپِيد شدن كاميلو سينفوئه گوس، فرمانده
 مى توانستند از اين خبر تغذيه كنند. در نظر آنها تنها من مسئول همه اتفاقاتى بودم كه

در كوبا رخ مى داد. كناه بروز تصادفات، پديد آمدن تلفات و نإيديد شدن يكى هوابيماى














 موضوعاتى كه در سالهاى 199Y و 1994 براى مطالعه در اختيار آنيا آنها قرار مى دادند


 آنها فكر مى كردند كه نيكيتا خروشجف قهرمان اين بحران بودها است. آنها رهبر اتحاد

## 1. Cessna

Y.

 براين است كه مر گوى تنها يكن حادثه بودهو توطثهاى در كار نبودهاست_مترجم.
3. Realpolitik

شوروى راصاحب محاسبات دقيق سياسى و استفادهكنتده مناسب از ترديدهاى كندى و اميال استقلالطلبانه من مىينداشتند و از او بهعنوان مدلى براى ذكاوت و زيركى و انجام توطئه حتى در آينده ياد مى كردند. خروشجف توانسته بود به همه اهداف خود دست يابل و در نتيجه مداخلات او تصوير و چهره من هم خدشهدار شده بود. من قبول دارم. آنحه فرماندهان من رادر دست يافتن به چِنين تحليلى به وجد آورده بود اين بود كه خروشجف توانسته بود بخوبى از كوبا، كندى و شخص من استفاده ببرد. البته هيجّكدام از فرماندهان من جرئت نكردند اين تحليل را علناً بيان كنند اما اين نتيجه گيرى در ذهن آنها وجود داشت. اگر قرار بود دستگاه امنيتى كوبا دقيق و مؤثر باشد بايد فضاى مناسبى براى بحث و گفتگو به روى اين سرويس اطلاعاتى ـمثل هر سازمان اطلاعاتى ديگر-باز مىشد. بايد در ميان افراد اطلاعاتى و امنيتى ما خلاقيت و صداقت شكوفا مىشد. من مشخصاً به امور اطلاعاتى اشاره مى كنم. در اوايل دهده -199 أأموريتهاى اطلاعاتى كوبا را اداره اول سرويس امنيتى انجام مى داد. سرويسهاى ضدجاسوسى قبل از آنكه ديگران را سركوب كنند خودشان را متلاشى مى كنتن. اين اشتباه را نبايد در مورد مقاماتى كه در خارج از كشور كار مى كنند مرتكب شد زيرا در زمانى كه چنين كار اطلاعاتى را آغاز كنيد قبل از شروع آ آن آن بازنده زيردستان من در مورد حقههاى خروشخف و بحران موشكى اكتبر متوجه نكتهاى نشده بودند. اين موضوعى است كه من در ميانه بازى ابرقدر تها ـدو ابرقدرتى كه تا آن روز وجود داشتندـ فرا گرفته بودم تا بهصورت تحقير شدهاى در نظر جهانيان ظاهر نشوم. آيا شما رئال بوليتيك يا همان سياستهاى واقع گرايانه را مى شناسيد؟ اين نكته را كه براى من از اهميت زيادى برخور ردار است گفته باشم. مهمترين دستور كار اطلاعاتى ما مبنى بر اينكه (اوقتى به تحليل اطلاعاتى مىنشينيد جانبدارى نكنيد") مولود همان
 اولين جلساتى كه براى تعيين خطمشى اطلاعاتى و امنيتى كوبا بر گزار كرده بودم اين دستور را صادر كردم. (ااطلاعات هيج هويتى ندارند. بر بالاى هيجّ اطلاعاتى بر جمىى وجود ندارد.") مى خواستم به آنها هشدار داده باشم كه تحليل هاى خود را با براى توجيه مقاصد سياسى شان صورت ندهند. اگر اطلاعات در اين مسير و به اين شكل مورد









 شده بود. آنها رو در رو و مستقيماً با جاسوسان سيا دركير بودند و طر بر حهاى سيا را










 هركس گزارش خوب عملياتى مىداد مىتوانست جيبش را را ير كند و تا تا آخر عمر از

1. El Chato
2. El Chateau Miramar
3. Direction General de Inteligencia -DGI

حقوق بازنشستگى خوبى بهرهمند شود. يك برنامه تلويزيونى معروف با نام (تقنگگ داشته باش ـ سفر كن" وجود داشت. من در مورد فراريان كوبايى كه ما را ترك بر بـي
 من اهميت داشت. در اين اداره بيشترين عوامل عملياتى جمع بودند. ما به همه آنها
 دوسو و دو جبهه فعاليت مى كردند و شما نمى دانستيد كه دشمن پهه وقت و كـد را به استخدام خود درآورده و در حال استفاده از او عليه خود توست. در مانـو واجر ایى قتل جانكندى اطلاعات خوبى از همين اداره اول دريافت مى شد. اين اطلاعات رات را دوباره
 كه اگر در ايالات متحده آمريكا توطئهاى طراحى شده بود كه عوامل مرا در آن دنـ دنا
 خواندن اين كتاب درمى يابد كه من فقط بر اساس اطلاعاتى كه در اختيار انيار داشتم عمل




 مى دهم در سكوت و جهل به ديگران اعتماد كنم. براى يك عامل اطلا الاعاتى و يك


 شكنجهگر خود نگاه كنيد. ديگر لازم نيست مثل دوران كالاسيك از نقشههاى جنغى براى تشريح مأموريت استفاده كنيد. اينها را بر سبيل تشريح روش كفتم. خيال نكنيد

 ساختار هرمىشكل و انضباط دقيقى است كه اين سرويسها دارند. در اين سرويسها

بيشتر از يك ارتش و يك فرمانده وجود ندارد. اين فرمانده است كه تصميم مى گيرد اطلاعات موجود را تا حه حد و در جه مقياسى توزيع كند. آن وقت هيج اطـي اطلاعاتى درز نمى كند. در طول سالهاى بعد از انقلاب كوبا تنها افسر عملياتى شاغلى كه ما را ترى كرد فلورنتينو آزييلاگا' بود. بقيه افرادى كه سازمان سيا به كار گرفت كسانى هستند كه

 بودهاند كه در خدمت من هم بودهاند. اين من نبودم كه دستور قتل جان كندى را داد مردان من اطلاعات كافى در مورد قتل جان كندى رادر اختيار من قرار مىدادند. آنها كه مى ديدند من هر وقت دهن باز مى كنم پرده از توطئه جديلى براى قتل خودم برمى دارم تصميم گرفتند كه اين قتل را به من نسبت بدهند. من سهل الوصولترين و بهترين كسى

 به من نسبت داد و درحقيقت از من استفاده كرد حالا سيا هم با نسبت دادن قتل كندى به من از من استفاده كند. قدرتهاى بزرگ گناهان خود را به من نسبت دادهاند. آنها آدمها را مى كشتند و بعد از من مى خواستند كه بهاى آن را بيردازم. كسانى كه مر امى شناسند يا برنامهريزىهاى مرا مطالعه كردهاند مىدانند كه استدلال زير براى بستن هميشگى پرونده اتهام قتل جانكندى رئيسجمهور ايالات متحده آمريكا به وسيله من .كافى است. تصور كنيد كه من با اين احمقهاى ساكن ميامى براى يكى لحظه هم كه شده همراه و همزبان مىشدم. البته پنهان نمى كنم كه از قريبالوقوع بودن اتغاقى باخبر
 Y Y زان دانيل ${ }^{\text { ناهار مى }}$ " پيامى از سوى شخص جان كندى تازه وارد هاوانا شده بود. در حال خوردن يكـ بستنى

1. Florentino Azpillaga
2. Varadero
3. Jean Daniel Bensaïd

با طعم توتفرنگى بودم. آماده مىشدم تا سيگار برگى به روزنامهنگار فرانسوى


 مقدارى بستنى در آن بود روى ميز كذأثتم.
 سرى تكان داد. رنگاز رخسار رش ير ير يده بود. قيافهاش درست درست مثل كسانى بود كه حامل خبر مر گ يا جنگ هستند.

- ارفرمانده مرا بيخشيد كد مزاحم شدم راديو ميمين الآن اعلام كرد كه جانكندى


## كثته شدهاست. 1




$$
\begin{aligned}
& \text { احترامى كرده و سخن هيكو را تكميل كرده باشمب يرسيدم } \\
& \text {-/رئيسجمهور كندي؟ه }
\end{aligned}
$$

خيكو سرى تكان داد. بدون لحظهاى درنگا دستور دادم:


 بود. يك مشت سيگار هم براى خودم برداشتم. انگُشَانم را روى لبه ميز كذاش اشتم و و به زأن دانيل كغتم:
-اربه نظرم مأموريت شما در/ينجا خاتمد يانته باشد. بيائيد برويم. من شما را در هتل میكذارم.










 گيرد بايد حالت دفاعى خود را حا حفظ مى كرديم


















[^75]























نصل بيستو سوم/ كليددر دالاساست
لوئيس ديويد رودريگز گونزالز' عامل سازمان سيا و رؤساى ستاد شورشيان
 چحند ماه قبل از آن مخفيانه وارد كوبا شده و بهصورت ملاقات و خود را بهعنوان دبيركل يك سازمان ضدانقلابى به نام سازمان ضدكمونيست مدنى 「 معرفى مىكرد. منظور او از اين فعاليتها جمع آورى كمكهاى مالى و پشتيبانى و همحنين يارگيرى براى تشكيل يك گروه پجريكى بود. در اين ملاقات مقدارى كمكى در اختيار او قرار داده شد و وعده كمكهاى مالى بيشترى هم
 مثبت داشت؛ اما گزارشهايى كه بعداً در اختيار ما قرار گرفت نشان دران دان داد كه او رسماً
 تشكيل يك گروه چريكى در حقيقت دعوت او به خودكشى بوده است. سن گيل مرد جذاب و جاهطلبى نبود؛ اما در كمال شجاعت متعهد شد كه در سه ماهه اول سال 199 اع عملياتى را آغاز كند. او متعهد شد كه اين عمليات را با سلاح و مهماتى كه در اختيار داشت و با كمكى مالى و لجستيكى كه لوئيس ديويد تحويل آن را الز دفتر خود در هاوانا متقبل شده بود انجام دهد. بد نيست بدانيد كه اين حمله دو در آني 199 انجام گرفت اما ان وى بدون نفرات، سلاح و مهمات دستگير و به اقدامات
 مشابهى دچچار شد. چند روز بعد از نبرد اسكامبراى سازمان ضدكمونيست مدنى از
 عمليات مأموران امنيتى كوبا دستگير شد و به ساختمانى به نام ويلا ماسترا در نزديكى هاوانا برده شد. كسى كه مأمور انتقال او بود بازرسى بد بدنى كا كا باملى از او او بهعمل


1. Luis David Rodriguez Gonzalez
2. Tomas San Gil Diaz
3. Resistancia Civica Antocomunista - RCA
4. El Cerro
5. Bulldog

دارد. حتى دستهاى او را مم بادستبند نبسته بودند. وقتى ماشين گشتتى فورد حامل او













 بيدا كرده بودم. از خود مىيرسيدم جرا






 تاميا - بود. در تمام جلسات تحقيقاتى كنگره ايلات متات متحده آمريكا نام او برده مىشئد.

1. Orlando Lopez Gonzalez
2. T-23

او از اين ناراحت بود كه هرا جان كندى كارى نكرده است كه فيدل سرنگون شود.
 شده بود. اين منحصربفردترين مانور تبليغاتى بود كه فقط در حيطه سياست ران را
 براى كشتن من استخدام كرده بودند. افرادى از مافيا را براى بريدن گلوى من آن هـ آن در ساعات شب و زمانى كه من در خواب بودم اجير كرده بودند. حالا من بايد در
 همه اتهام را رد مىكردم و سيا و مافيا را مسئول اين قتل و اين اتهامات وارده معه معرفى

اين بخش از خاطراتم را در همين جا به پايان مىرسانم. مجبورم. من هيج
 من به همه جیيز بیى بردهام. زيرا دستهاى مردى روى رايانه دستى اش مشُغول تايبكرزدن

 خارجى ـــه خارج از دايره توطثه گران ( و فرزندانشان كه هنوز ز زندهاند) كه در بهشت


 صندوقخانهاى كه خدا مىداند در كجاى اين جهان وجود دارد قرار داده شده است. آنها مى دانند كه من مى دانم. اين قايقى است كه همه ما بايد روى آب آب نگاه دار داريم. اكر آر
 اينكى هم از شما مى يرسم. آيا منظور مرا مىَفهميد؟
از آن به بعد هميشه از يك بيمه عمر غير قابل ابطال برخوردار بودهام
 رفت. البته امروز وضع حنين است.
شايد لاز نباشد به شما هم هشدار بدهم؛ اما از اينجا به بعد مىتوانيد هر حذس و

گمانى بزنيد. دست كم مى توانيد فكر كنيد كه از اوايل دهه • 199 آتا كنون يانكى هادست


 قاچحاق مواد مخخدر . اين داستانها هيجِ وقت كهنه نمى شوند.

## روزى كه هر گز وجودنداشتهاست

 ايالات متحده آمريكا را ديدم. ازاين ديدار استفاده كردم و برانى ليند نامزد رئيس جمهور ايالات متحلده آمر يكا پيغامى فرستادم. برايش در در انتخابات ريات رياست آري جمهورى آمريكا آرزوى موفقيت كردم. اعلام كردم كه آمادهام به بيروزیى او در





 مى خواستم بهجانسون بغويم كه من ترور رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا را را خارج

 ديگرى مى دويد چرا از اينكه لوله تفنگیها
 يادداشتى كه ليزا نوشت و براى جانسون فرستاد در آرشيو رياست جمهورى ايالات

## 1. Lisa Howard

2. ABC
3. Lyndon Johnson

متحده آمريكا وجود دارد. زمانى اين سند به همراه اسناد ديخرى كه در اين مورد در
 پيامهايى است كه من در تمام دوران فعاليتهاى سياسىام براى كسى فرستادهام. من بهجانسون گفته بودم كه مىتواند هر شهر يا هر هدفى را در داخل كوبا بمباران كند و
 داد. من او را در حالت كيش خطرناكى قرار داده بودم. يوست خربزه مسمومى زير
 همان گونه كه خواسته بودم ماجرای پرل هاربر را تكرار كند اما شرايط سياسى اجازه
 حزب دموكرات ايالات متحده آمريكا بهترين كار اين بود كه تلاش براى متهم كردن من

 قبل تعيين كنند. اگر چنين مى شد من مى توانستم افرادى را كه قصد نابودى شان راداشتم در آن زمان موعود به آن منطقه بفرستم. هيجّ چجيز بهتر از اين نيست كه حيا حياط خلو

 آن را بازسازى كرده بوديم. البته از روسها هم غافل نمانيد. اگر يانكىها با به كوبا حمله مى كردند من مىتوانستم حسابى اتحاد شوروى را بدوشم. روس ها توافقهاى حاصله بعد از بحران موشكى اكتبر را فراموش كرده بودند و خروشجچف مضحكه افكار عمومى

شده بود.
طرحى غير قابل ترديد و بدون سؤال. يكى از طرحهاى بسيارى كه تا به حال اجازه زنله ماندن مرا داده است. من نه تنها بهجانسون بيشنهاد مى كردم كه قدرت خود را امتحان كند، بلكه خودم هم آماده بودم كه در فرصت مناسبى يك شهر را نابود كنم.

## فصل يستو جهارم

## شُنيلْ صداى پرند كانْ شبرو

درتاريخ انقلابها يك عنصرناشناخته وجود دارد كه بهصورت غيرمرئى عمل مىكند. انقالابها جنبُبهى كاملا خالصى نيستند. انقلابها را انسانها مىسازند و اين انسانها در حلقه نبردهاى داخلى خود جاهطلبىها يى را ببوجود مى آورند كه مبتنى بر جهلى است كه/نسانهاى درون/ين حلقهما نسبت به يكديكر دارند؛ /ما در پا يان هـ خوب - جه بل، بمدليل يا با دليل، درصحنه تاريخ بدون سر و صدا فراموش مىشود. ارنستو جهكوارا

194 اكتبر 1994
يك روز بعدازظهر ارنستو (احه)" گوارادر باز گشتازيكى سفر هوايى اظهارنظرى

 فرود گاه به آنها گفته بود كه جاى ديگرى را براى فرود انتخاب كنند؛ اما (احهه)") حاضر نشده بود. احساس كرده بود كمى ديد وجود دارد و اصرار كرده بود كه روى همان باند بنشينند. در عين حال سوخت هوإييما هم در حال تمام شدن بود و اگر مى خواست به فرود گاه ديگرى برود سوختى در اختيار نداشت. لذا راهى بجز نشستن در آن فرودگاه وجود نداشت. بعد از نشستن هواييما روى باند بود كه (احهه) آن آظهارنظر تلخ را كرد.

نصل بيست وجهارم/ شنيدنصداى برندكان شبرو
او فكر مى كرد كه فقط خلبانش اليسئودهلا كامبا' حرفهاى او را مى شنود. خبر نداشت كه موتور هوإيما خاموش شده و يكى مكانيك زير هواييماى سسنا در حال ور رفتن با هوإيماست. (پهه) گفت نه هواى بد و نه هيجِ مادر...ده ديگرى نمى تواند او را مثل كاميلو توى هوإيما بكشد. (اچحه) سپس از خلبانش مى پرسد: _ـرفكرمىكنى جرا با اين مشقت خلبانى را ياد كرفتتم؟"
 ويكتوريينا در نيروهاى مسلح گماشته شده است. مكانيك سخنان (پچهى) را بوضوح و كاملا شفاف شنيد. در عين حال آنقدر شعور داشت كه اين مطلب را در گزارش روزانهاش ننويسد و آن را بهصورت يى گزارش جداگانه تهيه و فوراً براى بينا بفرستد. پينا هم به محض آنكه گزارش رادريافت كرد آن را در اختيار من گذاشو اظظهار نظرى بكند گزارش را مستقيماً بهدست من داد. از خواندن آن گزارش خيلى ناراحت شدم. به پينا گفتم:
ـ (ا/ين آرراتتينيه خيلى كثافته! مى خواد مرا مسئول مرى كاميلو معرفى كنه؟ /ين
 اين اولين اظهار نظر از اين دست نبود كها از او شُنيده بودم؟ اما تا تابه امروز هـ هم او اورا
 شخصيت مرا مورد ترديد قرار دهد. چس زمان آن فرا رسيده بود كه فكرى به حالش

روز خارجى براى فعاليتهاى بازر گانى و تجارى با كوبا] فرستادم. مأموريتش را را هم
 هاوانا ويلاسكا را هم كنارش نشاندم. به ويلاسكا دستور دادم كه حششم از (احهه) برندارد و او رازير نظر بگيرد. با تروتسكيسم ("حه) بايد تروتسكيستى برخورد مى اركردم. ارنستو "حهه" گوارا اين چنين مردى بود. او يك تروتسكيست جهانى بود نه كسى كه به من

09.

يك نظريه پرداز و (اايدئولو گ) باشد يكى ماجر اجوست. در سفرى كه به مأموريت رفته بود حتى يک قرارداد تجارى رابه نفع كوبا به امضا نر سانده بود. همه وقت مأموريتش را

خود راارتقا ببخشد نه جهره انقالاب كوبا را.

پجند ماه بعد از سفرش و زمانى كه راه براى استقرار بيست ساله ما [آن روز فقط در انتظار يك دوران بيست ساله حكومت بوديم] هموار شده بود به لطف نتيجهاى كه از پلايا گيرون و بحران موشكى اكتبر حاصل شد ("چهه)") را هم وارد مأموريتها كردم. رفتهرفته به اين فكر افتادم كه به گونهاى از شر او خلاص شوم. جزيره كوبا براى تحمل

و جود هر دوى ما بسيار كوچك بود.
اين حقيقت دارد كه سانحههايى هوايى در آن روزها بسيار اتفاق مىافتاد. همان روزى كه خوان آبرانتس را كه در اثر سانحه هوايیى كشته شده بود دفن مى كرديم گروهى ديگر از دوستانمان را كه بههاوانا رفته بودند از دست داديم. (پچهه) مأمور برپايیى مراسم تدفين آبرانتس شد. در آن مراسم (اپپه)" سخنر انیى كرد:
 نتوانستيم جلوى كشته شدن افرادمان را بعيريم. مرگها يى هست كهاز كشتته شدن در

دست ظالمان هم ناعادلانهتر/ست. يكى از محافظان آستين او را كشيد تا توجهش را به خود جلب كند. وقتى كاغذى را بهدست او داد و خبر مرى گروه جديدى را كه در اثر سانحه هوايى ديگرى مرده بودند به او داد سخنرانى خود را متوقف كرد. دستى در جيبش كرد تا سيگارى پيدا
 كردن سيگار سخنرانى خود را قطع كرده است. سيگار را پيدا كرد. آن را بيرون آورد و لاى دو لبش گذاشت. آتشش زد و چنـل پِ عميق زد. دود غليظى را|ز دهان خارج كرد.

بعد با قيافه در هم رفتهاى به سخنر انى ادامه داد و گفت: - "ابه اطلاع مى المانم كه يك هوابيماى ديعر متعلق به نيروى هوايى ارتش شورشى سرنگون شده/ست. "


 و چون آهن إارهاى به زمين مى خورين




 وارد مى شد و نه قطعهاى براى تعمير و راماندازى ماشينهاى معيوب وجود داشيا

## غـريبـه













امبرياليسم مى جنگيدند و در انتهاى آن غار تنگى و تاريك مىمردّند. باور نمى كنيد؟










بود.










 با خواندن آن همه مطلب تعجب كر درام سازمان سيا را حفظ كند و از نمايندكان سازمان سيا در منطفه بخصوص ازيان لارنس

دلوين' رئيس ايستگاه سيا در كنگو كه متهم به طراحى قتل پاتريس لومومبا است











گفتم:
ـ ارخداى من جرا/ين سازمان سيا/ينفدردست دست مىكتد. آنها نمىدانند كه من








 مقطع اوضاع براى خود من خطرناك شده بود. حرا كه ممكن بود بـ به كوبا بابز گرددد و من

[^76]نتوانم اجازه باز گشت او را بدهم. اگر من درها را به روى او باز كردم تا با به آفريقا برود




 برای رها شدن از شر (پچه) يك بر نامه و يك توطئه استادانه بود. لازم نيست وارد جزئيات بشويم يا بابت كارى كه كردهايميم معذرت


 تحليل گر سازمان سيا در گزارشى نوشت كه متو جه و جو و من شدهاست. هنوز كسى در سيا خبر دار نشده بود كه (پچهل) در رأس چنـد در كنغو به سر مى برد.

اما طرح استراتزيكى من در جايى ناكام ماند. اين مأموريت ريطى به جنگ قدرت ميان من و ("چهه) نداشت. به كبر و غرورى بيهوده مربوط مىشد.


 سفرهايش به خودش مربوط مىشد. سابقه او بيشتر از سابقه من بود. همه كسانى انقلاب به من بيوسته بودند سابقهاى كمتر از من و يا دستكم به اندازه من داشتند. بجز ("چهه). او در طلب قدرت نبود. او مى خواست انديشهها و آرمانهايش تحقق پذيرد. او

 رهبر جهان بدانم. من نمىتوانم در سر اسر آمريكاى لاتين سفر كنم و خو يود را يكى قديس

معرفى كنم. معماى تاريخ زندگى مردان بزر گ به هم شبيه است: زندگى يا شكوه.
 نامه خداحافظى "حهه) و افشاى علنى آن اين راهحل بيدا شد. رهبران آفريقايى از ما خواستند كه كوبايى هاى حاضردر آفريقا را جمع كنيم. نيروهاى كوبايى هرج و مرجى


 او در نامه خود تلاشها رابه (امن) نسبت میى دهد نه به ((ما)). لعنتى! (پحه)) هميشه در
زندگى يكى غريبه بود.

فرمول ما براى صادر نكردن انقلاب از ابتدا ناكام ماند و ما با تأسيس اردو گاههاى آموزشى سرى و ايجاد شبكهاى از جاسوسان و مقامات خود در هر يكـ از كشورهاى آمريكاى لاتين عملا يك دستگاه خرابكارى بين المللى بهو جود آورديم. نظريه پردازان مار كسيست انديشه صادر نكردن انقلاب رادست كم در حد يكـ شعار تأئيد نمى كردنـد راه ديگرى وجود نداشت. كوبايىها دريافته بودند كه مسئله زبان نيز اهميت دارد. درست است كه در نهايت اين زبان جنگـ و زبان عمليات بود كه قطعيت داشت؛ اما زبان عاملى بود كه اهميتش را نمىشد انكار كرد. در كنگو مشكل زبان باعث عدم موفقيت بود؛ اما در بوليوى اين مشكل وجود نداشت. در نتيجه (احچهه) همراه با بقيه كوبايىها راهى بوليوى شد. (پهه) )وارد بوليوى شد و اردو گاهى براى آموزش پجريكها بريا كرد. او از همانجا به ابديت رفت. اين من بودم كه او راراهىى ابديت كردمر. اكتبر ماه مناسبى براى ماهيگيرى است. در شمال شرق كوبا انبوهى از قايقهاى ماهيگيرى روى كف گلف استريم مشغول ماهيگيرى هستند. شب بود. سيگارى روشن كرده و مشغول كشيدن آن بودم. گيلاس مشروبى را هم در دست داشتم و جرعه جرعه آن را مزه مى كردم. در دوردستها رعدى مى غريد و برقى مى جهيد. ما همحچنان به سمت
 روشن و تويْهاى خدهوايیى OV ميليمترى آنها هم آماده شليكى بودند. موشكهاى





















 شدن آن را احساس كرد. شاهينها وقتى پرواز باشكون خين خود را را در عمق آسمان و و در
 آزادى رابا سرعت سيصد كيلومتر در ساعت آغاز مى كند مىتوان آنها آنها راديد. وارد آب

مى شود، شكارخود را مى گيرد و بعد تغيير جهت داده مجدداً راهى آسمان مى شود. ما در زير يكى از كريدورهايى قرار داشتيم كه يرندكان مهاج اجر از از آمر يكاى شمالى


 يكى از محافظانم كه مرد درشت هيكلى در لباس كامل نظامى بود جلوى من ظاهر شد و به من حشّم دوخت. _/رفرمانده باجازه شسما/، معناى اين رفتار اين بود كه حامل خبرى مهم و جدى است. بدون آنكه كلمهاى

$$
\begin{aligned}
& \text { ـرارفرمانده|/زم مانيلا' بيامى رسيده/است. } \\
& \text { مانيلا نام رمز بوليوى بود. }
\end{aligned}
$$

- 

|《(ح)
مى خواستم حالت خود را از شُنيدن اين خبر كه (ادومين نماد آزادى خلقهها در دوران جديد در نبرد كشُته شده است) تنظيم كنم كه همان محافظ ادامه دامه داد:

$$
\begin{aligned}
& \text { _ربله فرمانده. (رجه) صبح/مروزدستكيرشده/است./ } \\
& \text { ديگر نمىتوانستم ناراحتى خودم را بنهان كنم. } \\
& \text { _/ردستكيرشده/است؟" }
\end{aligned}
$$

ـ (ادر نقطه نامعلومى دستگير و زندانى شده است.) -(يِام/زكجا رسيده/ست؟"

است.،


محافظ همحنان در آستانه در ايستاده بود تا بقيه دستورات را بشنود.










 است. در آينده وقتى نيرو هاى ضدانقلابى در كوبا تجمع مى كردند بنادر راباز میى گذانـاشتم

 بودند.
دستور داده بودم تعدادى را دستگير و اعدام كنند اما اجازه دهند بقيه كوبا را



 مى بينند: كشتن ديگران و به قدرت رسيدن. كشتن و ايدنولولوزى


 تبديل مى شد و در اطراف خود موجوداتى را مىديد كه بايد قربانى كند. گردن آنها را

مى يـيچاند تا مأموريت خود را انجام دهد. مردانى كه در كنگو و در بوليوى در اطر اف ("حهه) جمع شده بودند از همين مبارزان كوهستانى بودند كه من با دقت انتخاب كرد درده


 دبراى ُ و سيرو روبرتو بوستوس






 كمرم بستم. وقتى روى عرشه رسيدم موجى از تحرك و رفت رو وآمد را روى عرشه كشتى و در ساحل مشاهده كردم. ماشينها در رفت و وآمد بودند.
گامى زندگى روزانه يك چريكى خستگىنإِذير و نستوه بسيار ملالالانگيزتر و خستهكنندهتر از يك آدم بازنشسته است. شايد به همين دليل بود كه (پحها) بعد از شكست در كنگو راهى پاريس شد. ابتدا به پراگ رفت و چند روزى را در حومه پپ اگ
 بشت آن رادر اختيار ما قرار داده بودند تاوقتى مقامات ارشد ما از سفر به اتحاد شوروى انـي
 مى گردند در اين محل استراحت كنند. اين دليلى بود كه ما براى استغاده از از آن خانه ارائه


[^77]پراگگ خبر رسيل كه او مى خواهد آپارتمان كو جكى رابراى خود در پاريس تهيه كند. اين فكر فقط از تخيلات او سرحشّمه گرفته بود. حالا تصور كنيد يكى روز اين روشنفكر در پاريس به نقد انقالب كوبا بنشيند و تبديل به آندره مالروى 'انقلاب كوبا بشود. در پاريس با زان پل سارتر و رجى دبراى بنشيند و ضمن بيان خاطراتش از انقالب كوبا به انتقاد از اين انقلاب مشغول شود. در سوربن ${ }^{\text {از }}$ م معاشرت با همه طرفداران تروتسكى لذت ببرد. اين احمقها نمىدانستند كه انقلاب كوبا يعنى من، انقالاب كوبا يعنى تجسم من و انقالاب كوبا يعنى نماد من. انقالو كوبا بجز من و فراتر از من چچه چحيزى براى عرضه داشت؟ براى من قابل قبول نبود كه ("حهه)، بعد از كشتن آن همه انسان براى پيشبرد عدالت انقلابى مورد نظر من يا براى جلو گيرى از وارد شدن صلمهاى به من، با يك شلوار جين و يك صندل پشت يک ميز كو چحک در كافههاى روباز پاريس بنشيند و به آرزوهاى خود جامه عمل بيوشانل. فكر مى كنيد چند بار او را ديله بودم كه صورتش از خون و مغز متلاشى شده آدمهاى باتيستا رنگين شده بود و يا تكههاى استخوان جمسجمه آنها روى صورتش چسسبيله بود. اطالاعاتى كه بهدست من رسيله بود حاكى از اين بود كه (اپه) در حال دور كردن خود از نيروهاى كوبايى و در حقيقت محافظت از خود بود. در حالى كه اين گونه وانمود مىكرد كه خود را از حشـم مأموران ححك مخفى نگاه داشته است سعى در مخفى كردن خود از چشـم مأموران كوبايى داشت.

> (ازز اوخالو" به رهبرى
> |وضاع درمزرعد كوجك (آوريل

بعل /ز خارج شلدن /ز بزركراه وارد يك كوره راه مىشويد. چون زمستان است جاده ثوثيده /ز برف است. درختان هم لخحت هستند. هr مترجلوتر كه برويد به دزى مى مسيد.كمىى جلوترخانه سفيدرنكى هست. دوطبقه دارد. يكـ خانه روستا يی/ست.

G•1 لصل بيستو جهارم/ شنيدنصداى برندكانشبرر

دراطراف خانه برفزيادى زمين را بوشانده/ست.
اتاقها كه در طبق دوم قرار دارند كوجكاند. اتاق نشيمن در طبقه هائين است.مال يا اتاق بذيرايى، همجنين اتاق ناهارخورى و آشبرخانه هم در طبقه بائين است. يكـ بيرزن /ز سوى جكـها براى بخت و بز و بذ يرايی از كسانى كه به آن خانه رفت و
 نمىفهمل. هركز رفتارى كه سوءظن ايجاد كند ند/شته /ست. زنى متواضع و هم /ز نظر فرهنكى و هم از نظر اقتصادى از طبقه اثاين است. غذايش قابل خوردن نيست. بعد /زظهرها برای ما املت و كوشت خورك تهيه مىكند. اين املت را با اشكال ديكر هم مىیزد. مئلا تخممرغها راقاطى مىى كند. سالاد و مقدارى ميوه هم ممى آورد. ما همد اين مواد ر/ازباز/رشهرخريدارى مىكنيم. موقع ناهار طبق رسم خودمان تاس كباب مى خوريم./اين تنها غذاى اوست كه قابل خوردن/است. (وخالو|"

$$
\begin{array}{r}
\text { آوريل } 1989 \text { ازيسدادو 'به رمبرى }
\end{array}
$$

طبق دستور فرمانده مانوئل بينيرو كه نيروهاى فنى [ما معمولاً از جاسوسان بـ /ين نام استفاده مىكرديم] را مىگمارد و به دستور رئيس مستقيمم به براگى رفتم تا زير
 با بينيرو د/شتم. مأموريت مرا بار ديكر توضيح داد. وظيفه من تهيه مدارك براى سفر
 لاتين برود تا مبارزه مسلحانه را از بسر بكيرد. خبر ندارم كه آيا (پجه) بعد از جنجك در كنكو دركشُور مست يا نه. بينيرو توصيه كرد كه من در كمال استادى خطرات ناشى از اقامت لاجهه) را در يك كشُور غربى بداو گوشزد كنم. در ضمن بد او اطلاع دممكه حغظ /رتباط با او در/ين كثشورها بسيار دشوارو ير مخخاطرهاست.او -بينيرو -جند ين بار كوشزدكرد كه (جها) درنظرندارد به كوبا بازكردد/ما دليل آن رانكفت.

درحالى كه اگر بـ كوبا مىرفت بهتر مىتوانست تداركات سفر بعدش را فراهم كند. من مم دليل آن را/ز بينيرو نيرسيدم. حند پـد من خوشحالم حون /ين مزرعهاى است كه من ماهها در آن سبرى كردد/م تا تانيا را آماده سفر كنم. (تانيا بونكه دخترى از تبار آلمانى بود كه بعدها بـ جنگى جريكى "حهی") در بوليوى بيوست.) (حها) بعد از جند سؤال كهازم من برسيد به طبته دوم رفت. باكتها رابهاو دادم. بازكردو ونامهها راخواند. من دراتاق ماندهام./اوخالو بـطبقه با يين رفت
 جلوى خانه آمد تا حرف بزنيم. در داخل خانه با انگشثت به سقف /شاره كرد كه معناى آن /ين بود كه كسانى حرفهاى ما را شنود مىكنند. بدون ترديد دجار بیىاعتمادى شده/ست. قبل از آنكه دليل سفرم را برايش توضيح بدهم از حال تانيا برسيد. (تانيا
 قرار دهل.) هر آنجه در مورد تانيا مىدانستم بر/يش گفتم. گغتم خود من در همين خانه او را برای سفر آماده كردمام. اصرار داشت كه نبا يد مأموريتى خلاف مأموريت ويزهاى كه د/شت بهاو واكذارشود. جند بار به او گفتم كه بينيرو جه دستوراتى به من داده است. فهميدم كه او كشُور فرانسه را برای سفر انتخاب كرده /ست. من نه امروز و نه روز ديگر جا يى نمىروم. در ممين خانه مىمانم؛ /ما او بشُلت عجله دارد تا هر جه زودتر سفرش را را انجام دهل.
 توضيح دادم كه بايد مسيرهاي مختلفى را در نظر بكيريم تا از آن طريق بـ بـ باريس برود. او ادعا مىكند كه زبان فر/نسه را مىداند و بسيارى از آمريكاى لاتينىهما هم در فرانسه زندگى مىكنند و او مىتواند بين آنها بيلكد. اصرار كرد كه هيجكس ديگرى غير از ما دو نفر درمورد سفرش بـ باريس هيزى نفهمد؛ اما من توضيح دادم كه بنهان /ز رؤسا يم كارى صورت نخو/مم داد. منظورم/ين بود كه در/ين مورد بينيرو را در جريان خو/مم گذاشت. در سه روزى كه من با ״حها گذراندم مرتب مري مرا به قدمزدنهاى طولانى وخستهكننده مىبرد.من واوخالو كه ورزش نمى دليل اوخالو بشُلت جاق شده است. يكبار راه را گم كرديم. به ياد آوردم كه هتل

G•W نصل بيستو جهارم/ شنيدنصداى برندكان شبرو
بالنوكا' درنزديكى مزرعه ما بود./زمرد جوانى كه سوار دوحرخه بود سراغ هتل را گرفتم. هتل رابب من نشان داد و بـ/ين ترتيب توانستيم به مزرعه باز گرديم.
 (در كوبا) در وزارت صنا يع كار مىكند بيدا كنم و از او بخو/مم /ماده شده خود را به باريس برساند تا ممراه او باشد. در بازگشتـت بههاوانا نتا يج مأموريت/م را باطلطلاع
 هم بيدا كردم. خيلى خوشحال شلد و دعوت را بذ يرفت.قرار شُد درخانه من بماند تا برنامه سفرش ر/ بباوروگوئه بريزد و هروقت لازم شد خودش ر/مى سفرشود. ديسدادو!

به ساعت رولكسم نگاه كردم. ساعت ^بعدازظهر روز ^اكتبر 199V بود. (احچه)" عين همين ساعت را داشت؛ اما ديغر نمى توانست به آن نگاه كند. ساعتش را از دستش باز كرده بودند. همه پايگاهها و ايستگاهها به حال آمادهباش در آمده بودند. هر اطلاعى

 حر كت به سمت هاوانا بودم. از مسير بزرگراهى مى رفتيم كه در طول سواحل شمالى احداث شده بود. شيشه ماشين بائين بود و من از باد پاييزى كه به صورتم مى خلمورد لذت مى بردم. هر چند لحظه يكى بار بدون اختيار به ساعتم نگاه مى كردم. مشغول حسابكردن زمان بودم. ساعت بوليوى چهار ساعت با وقت گرينويجّ داشت. بوليوى ساعت خود را بهمنظور صرفهجويى در انرزى جلو و عقب نمى كشيد. ما از سال 1994 برنامه صرفهجـويى انرثى را آغــاز كرده بوديم. همه سالـه از آخرين
 צケمارس $199 V$ يعنى براى مدت •19 روز مبارزه خود را انجام داده بود. آسمان ابرى بود و چر اغهاى شهرهاوانا از دور هويدا شد.

1. Balnovka
2. Alberto Fernandez Montes de Oca (Pachungo)
3. Greenwich

بشُدت به ياد داستان ارنست همينگوى افتاده بودم: (ازنگها براى كه به صدا


 هر گز نتوانسته بودم در مناطث تحت كنترل خودم بلى را منفجر كنم. كاميونها را با سربازانش منفجر كرده بودم. اين آرزا'نتينى زبل هر گز كتاب (رننگها براى كه به صدا
 به او مى گفتم (اتو خودت رادر برابر همينگوى مصون نگاه داشتهاى؟ و اجازه ندادهاى انديشههاى همينگوى وارد ذهنت شود.) نظر او در باره اين نويسنده آمريكايى مرا كيج
 نسبت به ادبيات هم همين نظر راداشت. شايد ميان فيلم و ادبيات فرق قائل مى شد. در
 قابل اعتنا بود. او نويسند گان فرانسوى را ستايش مى كرد و معتقد بود كه وحشى هاى
 و رفتار عامدانه يك آررُانتينى بود كه نمى خواس نـي گردد.
يك روز بعد از بيروزى انقلاب كوبا در مه •199 او را به يكى برنامه ماهيغيرى كه همينگوى تدارك ديده بود دعوت كردم. تعداد زيادى از كتابهاى قصه جنغى از از از
 دستش بود. نزديكش كه رسيدم گفتم:

- (احزيزم| (اجه|| اينقدر كستاخ نباش. الآن اين بير مرد (ممينكوى) میآيد و مى خو/مد با ما احواليرسى كند و تو مى خو/مى بباو بعاعتنا يـ كنى.

 همانطور كه به مرگ او فكر مى كنم اين جملات هم به ذهن من خطور می بـى بند.

اگر قرار بود در آخرين لحظات عمر چيزى بنويسد چه چییى مىنوشت؟ وقتى روزنوشت خاطراتش را در سيرا ماسترا مى خوانم به ياد جكى لندن
 كسى باور نداشت كه جان سالم به در خواهد برد. به ياد يكى از شخصيتهاى كتابهاى جك لندن افتاده بود كه در شرايط مشابهى تصميم گرفته بود در عين كرامت و وقار منتظر مر گ شود. جك لنـدن هـم آمريكايى بـود و بـر همينگوى تأثيـر گذاشته بــود. بعدهــا به نوشتههاى جكـ لندن علاقهمند شدم. دستور دادم همه كتابهاى او را براى من بياورند. يك روز متوجه شدم كه هر دو نويسنده فرانسوى كه (پحه) بشدت مى ستود

 مى كردند كه به فينكا ويگياّدر حومه هاوانا بروند و نسبت به همينگوى ادِاى احترام بكنند. او رادرست مثل رعيتهايى در برابر فرعون مى ستودند. خلاصه اينكه تلاش زيادى صورت دادم تادر مورد حال و روز "(حهه) در آخرين لحظات عمرش در ظهر 9 اكتبر 199V بدانم. وقتى فليكس رودريگز همه تلاشهايش براى نجات جان او بىنتيجه مانده است رنگ از رخسارش پريد. بعد كمى بر خود مسلط شد. كوشيد مقداري توتون در يبشش بريزد و آن را بكشد. صبح روز
 كرده بود به اين اميد كه او را نكشند. اين بدترين و احمقانهترين شكل از خيانت بود.

فرياد زده بود:

## ــاتيراند/زى نكنيدا من لاحها گوارا هستم. زنده من با ارزشتر/زمرده من است.

 بهسختى در داخل كلاس درس مدرسه كو چحك لا هيگوئهرا نشَسته بود. به ديوار پشت داده بود. پاهايش را دراز كرده بود. انتظاز مى كشيد. يك بار ديگر سرنوشت آن1. Jack London
2. Algeria del Pio
3. Finca Vigia
4. Felix Rodriguez
5. Gary Prado

شخصيت محبوبش در كتاب جكى لندن به سراغش آمده بود. [او آماده بود تا با وقار و

در كوهستان نزديك آن مدرسه تعدادى شاهين روى درختان نشسته بودند. تازه از فراز لاهيگوئهراعبور كرده بودند. در جستجوى آبى آبى بودند كه تشنغي قصد شكار داشتند. هفت هزار كيلومتر راه در بيش داشتند. بعد از اين استراحت راهى جنوب مى شدند. از كوههاى شرق آمريكا آمده بودند. ناگهان صداى رگبار گلولهاى را از داخل مدرسه كو جكى لا هيگوئهرا شنيدند.

## زن كو چكك بیفايله

به آليدا مارجّ ' همسر (پحهه) گغتم:
-(ببين آليدا! آنحه من مى خوامم وآنجه انقلاب نياز د/رد/ين/است كه توبعد/ز "اجه")
 محنتهاى تونياز دارد. تو دردى مميشُعى و يا يدار خو/هى بود. سوزو گداز تو براى جندين نسل خاموش نخو/مد شد. مىدانم حه بيشنهادى به تو مىكنم و جها يثارى ر/از تو انتظار دارم.اگر درخواست مرا بيذيرى ميليونها نفر با تو همدرد خو/هند شد. تو را دوست خو/مند داشت. معناى حرف من اين نيست كه با كسىى [مرد ديگرى]
 روابط خودت را بنهان نگاه دارى. تومىتوانی نمادى باشیى كه فقط شا يسته توست. مىفهمى؟ آلييدوجا! مىفهمى؟"
اما او حرف مرا نفهميد. جواب مبهمى داد. مى توانست با من روريا






G•V نصل بيستو جهارم/ شنيدنصداى يرندكان شبرر

داشت. بعد ادامه داد كه بهتر است من [فيدل كاسترو] بروم و تانياى فاحشه آلمانى را
 كوبا و شايد با رضايت آنها بودهاست كه شوهرش رااز او گرفته است. رگهاى گردن و

 سياسى بوده است. در عين حال نمى خواستم نشان دهم در در مورد تانيا هم چجيزى مى می دانم. تانياى بدبخت در وادو دل يسو ' با گلوله پاره پاره شده بود. جنازهاش را آب كيلومترها با خود برد و چند روز بعد قسمتهايى از بدن او ورم كرده بيدا شد. اشتباه من اين بود



 موضوعى صدق نمىكرد. او نمونهاى از يكى روشنفكر بود كه براى مدت مديد در ارتش شورشى ما حضور داشت. زنان روستايى كه دل به قهرمانان ما مى باختند دختران

 ديگرى دمخور مى شدند. من آليدا را با اين زنان معايسه نمى كنم. بـى انصافى است اگر انر



مى كردند. آنها قوى و توانمند بودند. آنها شوهران خوبى بودند.
تصميم گرفتم ديغر با آليدا روبرو نشوم. در اوايل ا99^ ایينيرو و و مردانش توانستند به فتو كيى خاطر|تى كه (اپهه) در دوران اقامتش در بوليوى نوشته بود دست
 بريده بودند. بدنش را در محلى نامعلوم دفن كرده بودند. دستهايش را در يكى ظرف

بزر گ ینج گالنى روغن زيتون نگاهدارى كرده بودند. آنتونيو آركوئه داس ' وزير كشور بوليوى كه عامل ما بود مأموريت يانيت يافته بود الجازيه










 آن محغظه شيشهاى نشُانهاى از بيروزى دشمن بود. -(رينى جه ينيرو؟"
-(رينى جه فيدل؟ يعنى دشمن توانسته/است دستهاى انقلاب كويا راقطع كند.

بخش هفتم
اين جنگ كى به إيانْ مىرسد

## فصل بيستوونجّم

## شب بر لإِلاتاآلتا سايه مى افكند

براى شركت در اجلاس سران جنبش عدم تعهل، در الجزيره به سر مى مبردم.













مونترو ' صحبت كرده بودم. هر دو نفر از مقامات ارشد سرويس ويرّه كوبا بودند. دقيقاً نمى توانم بگويم چه درجها




 رابه آنها گفتم:
ــراين آخرين كلماتى است كه من درمورد شيلى بيان ممكنم.].

بعد دستور دادم كه موضوعات زير را به ياد داشته باشند و اقدامات زير در مورد در شورشهاى خيابانى عليه ارتش شيلى دخالتى داشته باشند.
 و_هر كونه كمكل به آلنده بايد قبل از كودتا داده شود و نه بعد از كودتا. V_از هيجِ گروه زير زمينى حمايت نخخواهيم كرد. حمايت ما فقط محدود به آلنده ^_مأموران ما در كوبا فقط مسئوليت مراقبت و دفاع از سفارت كوبا را برعهده

Q_اگر قرار شد عمليات نظامى انجام دهيم طرح ("كوانگ ترى")

1. Enrique Montero
2. Michel Vazquez
3. Felix Luna
4. Quang Tri
















 ـرشهما ممبر/ين نكر باشيدكي عمليات بعدى ما كدام/ست. عمليات شما تد كثيـيـه

## /ست

روز • ا مارس 14VV در جوار معمر قذافى رئسسجمهور ليبى چجيزى را تجربه








نمىتواند سوار بر هوإيما شده و خود را به ترابلس برساند. به همين دليل است كه آن
 ما فر داى آن روز سوار بر هواپيما شده و پس از جهار ساعت پرواز در يك پايگاه نظامى دورافتاده ليبى روى باندى كه پوشيده از شن بود نشستيم. چند تانكر سوخت گیرى درست مثل آن تانكرهاى روسى كه ما هم در كوبا داشتيم منتظر بودند تا سوخت مورد نياز هوإيما را براى باز گشت تأمين كنند. چندين تانكر سوخت در آن پاسگاه
 احترام به خطط ايستاده بودند و نسبت به ما اداى احترام مى مردند. قذافى با آن لباس عربى و تظاهر به نشاط و شور جوانى از من دعوت كرد كه او را همراهى كنم. بانزده
 هم همراهم بود. بقيه افرادى كه در آنجا حضور داشتند صحر انشين و بدوى بودند. در نگاه اول چند تانكر سوخت را ديدم كه تا كمر در شن فرورفته و زير پوشش است استار
 اين كارخانه برق به داخل پادگان زرهى رفته بود. اين مادر ...ده همه اين تأسيسات را را براى پلرش درست كرده بود. بعد چیيزى را ديدم كه مرا بسيار ناراحت كرد. گروهى از بدوىهاى صحر انشين با اسب منتظر ما بودند. روى اسبها را با پارپهه هاى رنیگین تزئين كرده بودند. زنگولههاى نقرهاى رنگ بر گردن آنها انداخته بودند. مسئله اين نبود كه بقيه راه را بايد روى گرده اين اسبها و در مسير كابل برقى كه از كارخانه برق مى آمد طى
 بلكه مشكل اين بود كه اين باديهنشينان وحشى در تمام طول راه باللا و پائين مى پريدند و تيراندازى مى كردند و فكر مى كردند كه نسبت به من اداى احترام مى كنند. قذافى هم روى اسب سفيدرنگش نشسته بود و لبخند مىزد. ظاهر أاز اين وخعيت خيلى خوشش آمده بود. از دور يكـ بشقاب (ديش) بزر گى ماهوارهاى هويدا شد. اين بزر گترين بشقابى بود كه من در عمرم ديلهام. آن را روى پايههاى سيمانى گذاشته بودند. كنار آن يك


نصل بيستو بنجم/ شب برلا بلاتآتاستايمىیانكند 910
پشت سر چادر هم چند درخت نخل ديده مىشد. ابتدا قذافى به داخل چحادر رفت. با شور و شوق دعوت كرد كه من هم به دنبال او وارد چادر بشوم. بقيه همراهان در خارج از چادر ماندند. به آبرانتس گفتم اصالًا به اين توصيهها تو جهى نكند و و با من وارد چار پادر
 بالا زد. بهنظر نمى آمد كه اين چادر انتهايى داشته باشد. كف آن هم پوشيده از گليمهاى
 نشان مى داد كه دخترها حسابى سر حالل بودند؛ اما هر حه نگاه كرديم كسى رانديديمـ بـ به وسط چادر رسيده بوديم. در وسط چحادر يکى اتاق درست كرده بودند و يکى كولر گازیى توشيبا با آخرين درجه مشغول كار بود. بيرمرد با پاى برهنه و يکى لباس بلند نازك و ور ريش مرتب و شانه كرده ظاهر شد. انگار يكى نفر صورت او را با دقت آرايش كرده بود.

 را به حساب بياورد دوباره به سمت پسرش بـر گشت. خيلى خوشحـال بود. در پايان
 _ _(نگفتم بالاخره مىآورمس؟"

بالاخرهبعد از جهل سال مجبور شدم خياطم رااز دست بدهمم.استبان بالكارسل '. در اواسط دهه • 199 بود كه از من اجازه خواست تا كوبا را تر ك كند. قصد بازنشستگى داشت و همه خانوادهاش در ميامى زندگى مى كردند. فوراً اجازه داد ادم و و او را را مورد مرحمت و لطف قرار دادم. عينكش زير دماغش آويزان شده بود. از بالاى عينكش بـر به سختى نگاهى به من انداخت و گفت:
ـ (افرمانده نازنين! به سختى مىتوانم نـخ را به سوزن كنم. من ديكر به جه دردى

> مى خورم؟"

در جوانى و در زمان باتيستا يكى از بهترين خياطهاى بر جسته هاوانا بود؛ اما بعداز انقلاب هم به اين دليل كه هيج مشكل و مسئلهاى نداشت توانست به كارش ادامه

دهد. سالها بعد و وقتى كه آثار تحريم اقتصادى يانكى ها بر كوبا افزايش يافت ديگر نتوانست خياطىاش را بخوبى بجرخاند. هميشه به بالكارسل مى گفتم: -المن دو تا خياط خوب را مىشُناسم. هر كدام با ديكرى فرق داشت.اول بالكارسل

است. دومى فابيو كروبارت' بود.
او هم همانطور كه با تكه گِّ دمپاى شُلوار مر ااندازه میى گرفت و علامبت مىزد باصدايى آرام پاسخ مى داد:

- "ابلعا درست است؛ اما آن خياط ديكر كه شُما فرمانده عزيز از آن اسـم مىبريد تنها كسى بود كه لباسهاى باتيستا را ميىوخت. و حالا مى خوامد لباسهاى شما را

بدوزد
در حقيقت به روابطى اشاره مىكرد كه فرمانده سابق گارد باتيستا كه يك كمونيست بود با باتيستا داشت. فابيو در حقيقت يكى از افرادى بود كه در خطط مقدم با باتيستا ارتباط داشت. سالها بعد زمانى كه بالكارسل در فلوريدا بود خياط ديگرى به نام آنتونيو پرز ${ }^{\text {T }}$ شخصى هم در نظر گرفته شد. بالكارسل كار خياطى او را تأئيد كرده بود. برز سالها عليه استاد خود توطئه مى كرد تا جاى او را بهعنوان خياط شخصى من بگيرد. به نظرم موفقيت او در بدست آوردن اين موقعيت به نفع او تمام نشد. از سال 1944 تعدادى از خياطهاى بسيار خوب و بسيار گران بلزيكى به هاوانا آمدند تا مدلهاى بسيار خوبى را نشان دهند و اندازه مرا بگيرند و لباسهاى مرا بدوزند. آخرين ديدار من با الحينو اسكيول در روز ^اوت 1944 اتفاق افتاد. اين ديدار خالى از تشنج نبود. سه روز قبل از آن يعنى در هاوت مردم هاوانا اولين قيام خود رادر تاريخ اين شهر بر پا كردند. تعدادى كشته و زخمى و هزاران نفر دستگير شدند. سر كوب شورش را به رائول و تانكهاى تحتامر او واگذار كردم و خود براى شركت در اجلاس سران در كاراكاس راهى ونزوئلا شدم. الختينو را از اوايل دهه •194 نديله بودم. سفرم را به ونزوئلا زود به پايان بردم و براى ديدن الپحينو بههاوانا باز گشتم.
2. Antonio Perez

ابتدا او رابه تالار بزر گ كاخ انقلاب برده بودند. تعدادى از محافظان او اور را الحاطه














بيايد. كفتم:





4.

 بگويد. مىدانستم چگگونه بايد صراحت لهجه و صداقتش را تحمل كنم. بعد گِتتم:

- "چجنو! بعضى هيزها مستند كه عوض نمىشوند. مهم نيست شما در كجا نتـسته
باشى. ميجكس قبل از آنكه نوبت رفتنش برسد نمىميرد.؛

 مجبور به ادامه بحث شدم.
- (ايك زن و شوهر كشتنه شدماند. حشُم يك بجه هم در كتككارىمها از كاسه بيرون آمده/است. عده زيادى را هم كتكى زده/يم. ممين. نعران نباش. همهحيز تحتكترل
/ استت.

وقتى انسان شروع به فكر كردن در مورد خاطراتش مى كند خاطرات يكى بشت ديگرى به ياد آدم مىافتند. درست يك ثانيه بعد از آنكه اتفاقى بيفتد و بخرا براهيم

 در ذهن ما باقىمانده بازسازى مى كنيم [نه آن گونه كه واقعاً بوده است است


 فقط نگران همين موضوع بودم. هر چهد در خم و بيـج گذشته قدم مىزنم احساس مى كنم
 به گذشته درست مانند حفر معدنى در كوه اورست است. آينده مانند آسمانى است كه از بالاى بلندى اورست در برابر چششم ما قرار مى گيرد. ميان گذشته و و آينده تنها نقطهاى

 و حال است. تنها چیيزى را هم كه مى توان به آن دست زي



G19 نصل بيستو بنجم/ شب بر لا بلاتا آتلاسايدمىافكند
تودرتوى گذشته و ياصدايیى است كه در ناپيوستگى هاى آينده امتداد ييدا مى كند؟ آنجهه براى من قطعى است اين است كه در جريان نوشتن تمام صفحات اين كتاب نمىتوانستم حدس بزنم كه بعد از اين خاطره كدام خاطره ديگر به ذهن من خواهد آمل و چه چچيز را خواهم نوشت. هر چه نوشتم خاطرهاى در تداوم خاطره ديخر و در سير حوادثى بود كه يكى بعد از ديخرى رخ مى داد. جزئيات خاطرات گذشته پيوسته از ذهن گريزانند. براى مثال در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب و در كوهستانهاى سير ا ماسترا درست در لحظهاى كه هنوز سرجيو پسر كرسنسيو انگشتش را روى ماشه تفنگ گاراندش فشار نداده بود احساس مىكردم كه كشته شدهام. اگر كشته شده بودم

ديخر چه خاطرهاى وجود داشت كه براى خوانندگان بنويسم؟ كجا رفتند؟ كجاييد؟ ای برادران عزيز من. در تاريكخانه كدام گوشه از آينده منتظر من هستيد؟ خاطرات گذشته؟ امروز آنها را به ياد نمى آورم. امروز فرقى ميان آنها وجود ندارد. رافائليتودل پينو كه دوشادوش من در خيابانهاى بو گوتا مىدويد و پیه آبرانتس كه وقتى در سال 1919 محاكمه و زندانى شد از من مى خواست كه او را نكشم در نظر من په فرقى دارند؟ در روز پيروزى انقلاب حتى نام يكى از آنها را به ياد نمى آوردم. اين معمايى است كه براى من وجود دارد و ربطى به زندگى و مر گ من هم

ندارد. در پايان همهچپيز على السويه خواهل بود. ایى آلبرت اينشتين! بگذاريد موضوعى را برايتان بغويم كه كاملاُ طبقهبندى نشده است. انقالاب، آينده نيست. انقلاب، ميراث گذشته نيست. انقلاب يعنى اتفاقى كه در لحظه اكنون رخ مى دهد. مى يرسند فايله اين همه خون و كشتارى كه پشت سر گذاشتيم په بوده است. انقلاب جیيزى از خود بر جاى نمى گذارد. انقلاب فقط ساخته مىشود. انقلاب ساخته مى شود چون رن مى هده. انقلاب [كوبا] را من بهوجود آوردم. ایى تو كه زمانى اين كشور به تو تعلق داشت و زمانى ديگر تبديل به دشمن من شدى! اين تو بودى كه اين اوضاع را بهوجود آوردى. بعد از آن همه ماجراهايى كه با آمريكائيان، با روس ها با كوبايى ها، با (پحه) و با رائول داشتيم حالا بايلد ماجراهايى هم با با مردمى كه در در دروازه آيندهاى در ك نكردنى ايستادهاند داشته باشم. من په مرده باشم و چه زنده بايد با اين آينده روبرو شوم. شما مرا محكوم مى كنيد. من از اين خوشحالم كه وقتى مى ميرم

بهصورت غيابى محاكمه خواهم شد. اين محاكمه كى آغاز خواهد شد؟ پانصد سال ديگر؟ هزار سال ديگر؟ آيا قضاوت تاريخ در اين مورد قطعى و تجديدناپپ


تغيير يابد؟
انقلاب [كوبا] نشانههايى از پراگماتيسم ـ عمل گرايى ـ نشان داده است. در مسير انقلاب و در تصميماتى كه اتخاذ مىشود اخلاق و يا مقاصد اخلاقى جايى ندارد. انقلاب يكى واقعه مدرن است. به همين دليل انقلاب مى داند كه با آينده رابطهاى ندارد. ضدانقلاب در گذشته زندگى مى كند و مى تواند در آن گذشته فضاى لازم را براى |ميدهاى خود بيابد.

من خوابى ديدمَ درعالم خواب، ما همگى در پاى غار كوچحى لا پالاتاآلتا با هم بوديم. تعدادمان كم بود. سليا به داخل غار رفت تا قهوه درست كند. از او خواستم از قهوههاى ايتاليايى استفاده نكند. بهتر است از قهوههاى خوب كوبايى استفاده كند. مشروب مى خورديم. به ديگران سيگار تعارف مىكردم. بسيار مغرور و خوشحال بودم كه اين همه سيگار رااز ذخيره انبار خودم آورده بودم. به هر نفر دو نخ سيگار سيار دادم تا در راه هم بتوانند سيگار بكشند. عازم بوديم و قرار بود حركت كنيم. جعبه سيگار را به ["(احهه)] آرُرانتينى دادم كه در سمت راست من نشسته بود. نمى خـواستم خودم از جا بلند شوم. از او خواستم سيگارها را توزيع كند. بهصورت گرد و دايرهاى شكل نشسته بوديم. تفنگیهايمان روى زانوهايمان قرار داشت. آتشى در وسط غار برپا كرده
 نشويم. شب فرا مى رسيد و سرماى هوا بيشتر مى شد. تودههاى ابر بالاى سر ما ايستاده و تكان نمى خوردند. سليا در حال درست كردن قهوه بود. دوستانم سر گرم آتشزدن سيگارهايشان بودند. روشن كردن سيگار لحظه مهمى در فرايند سيگار كشيدن است. (چچه)" با تعجب در حال نگاه كردن به من بود. (پهه) بود يا آبرانتس؟ نمى دانم. بهتر است نگويم. ممكن است ناراحت شوند. آن شب آنها گرد آن آتش در كنار من بو بودند و امروز همه مردهاند. تفنگهاى رمينگتون هنوز روى زانوهاى آنهاست. ما فقط

GYI نصل بيستو بنجم/ شب بر لا بلاتا آلتاسايه مىافكند
بهتعداد فرماندهان تفنگى رمينگتون داشتيم. چس آنها فرماندهاند. هنوز مشغول آتش زدن سيگارهايشان هستند. با هم شوخى مى كنند. لطيفه مى گويند و مى خندند. صداى خودم را مىشنوم كه تو جه دوستانم را جلب مى كنم. داد زدم دوستان! خوابى مىديدم كه سعى داشتم آن را فراموش نكنم. در خواب احساس مىكردم لازم نيست زنده بمانيم. و اين خيال را به ديگران هم انتقال مى دادم. خواب مى ديدم؛ اما در ذهن ناخو دآگاه من واقعيت مادى در جريان بود. هر وقت توانستيد خيالى را به ياد بياوريد، آن خيال تبديل به يك تجربه مىشود. نمىتوانم آنحهِ را در خواب ديدم و آنچچه را كه در خواب به دوستانـ گفتم برايتان بنويسم. زيرا هيَّ چجيز از آنها را به ياد نمى آورم. ذهن ناخوردآ گاه من آن بخش از خواب را كه مى فهميل حفظ مى كرد تا به ياد من بيايد. آنحَه بخوبى در ذهن من باقى مانده است اين است كه من يكى روز به دوستان قديمىام ملحق خواهم شد. كاميلو مثل هميشه دير رسيد. تفنگ تامپسونش در دست راستش بود. داد زد (افيدل! يك جايى بده من هم كنارت بنشينم.") هيكل سنگينم را جابجا كردم. جايى در كنار خودم برايش باز كردم. با خود گفتم (اين بهترين خبرى است كه بعد از مدتها به من رسيده است. دوستان! ما بزودى در كنار هم خواهيم بود.ه

اتفاق. من بسيار به اتفاق معتقدم. اين تصادف و اتفاق بود كه مرا ـ ما را ـبه اين راه كشاند. اخترشناسان مى گويند مهبانگ باعث خلقت شده است. من معتقدم كه حتى براى وقوع آن مهبانگى در زمان و مكان به يكى اتفاق نياز بوده است. من ذرهاى بودم كه از درون آن بخار انفجارى پديد آمدم و به ناخود آگاه بى نهايت رسيدم. هم خوش شحالم و هم غمڭگن. غمگينم كه جرا بر نامهريز و توطثه گر از آب در آمدم. من بر اين باورم كه خودم و هر آنچجه در بيرامون من وجود دارد ثمره يک اتفاق هستيم. تاريخ. تازيخ و اينكه انسانها چگگونه بر آن تأثير مى گذارند. اين يك مسشُله است. يك معماى جاودان است. تاريخ تنها در يک مسير مستقيم و رو به جلو حركت مى كند. تاريخ در مسيرى حركت مى كند كه تو مى خواهى نه به اين دليل كه راحتتر است و نيازهاى ما را تأمين مى كند. بلكه به دليل غرورى است كه دكل كشتى حامل سياستمداران است و شما سعى مى كنيد بالاتر از آنٍ قرار گیريد. پس مى پتوان تصوير

كلى راديد. تاريخ كامل است. جامع است. تاريخ داراى امتيازات و نارسايى هاى خاص
 تاريخ رمز گثشاست. در پايان نويسنده بازنده است. چچون نويسنده يك سياستا

 اثر تجمع استدلالهاى كذشته بهوجود مى آيد و در آينده متجلى مى شودود. اين تجريه فقط مى توان با جمالتى ضعيف و سرهمبندى شده بيان كردي اما نوشتن تاريخ بهدست كسى كه خود شخ شـصيت اصلى آلى آن تاريخ بوده است،






 استوارم.




 كذشتهاى را كه در تلاطم رويدادها هر كز دز در اختيار من نبوده است مرين

 من جنگها كردهام. در در گيرى ها و اختلافات زيادى دخالت داشتهام. تاريخ را

SYY نصل بيستو بنجم/ شب بر لا بلاتآآتلاسايهمىافكند
بهو جود آوردهام. اين يكى مسئله فلسفى در حوزه يو جیى و در مقوله عدم وجود است كه با قدرمطلق ها حل مى شود. اين بخش مهم و اساسى بيروزى من است.

اگر كسى از من بیرسد كه آخرين آرزو و خواسته من چيست مى دانم جهه جوابى بدهم. چون كتاب خاطرات را معمولاً در پايان زندگى و در آستانه مرگ مینويسند. حالا من هم مى توانم اين خواسته خودم را بيان كنم. يكى سيگار بر گ خواهم كشيد و آرزو دارم همه مرا بهخاطر آن ببخشند. اين لذتى بوده است كه همه كسانى كه اعدام شدهاند تجربه كردهاند. حالا چه فرقى مى كند كه من در سن پيرى بميرم يا اعدام شوم.
 بگذارم. شايد ناى كشيدن آن سيگار را نداشته باشم. شايد كسى سيگار را ميان دو لب من نگاه دارد تا من آن را بكشم؛ اما قطعأقبل از آنكه آن را آتش بزنند تا بكشم از كشيدن سنيگار منصرف خواهم شد. البته برای نکشيدن سيگار دليلى هم دارم. اين همان دليلى است كه هميشه داشته|م. هميشه به دوستانم هم گفته|م: ((دوست ندارم. عزيزم!)"

## فصليستوششم

در رستاخيز

شايد قبلاً كس ديگرى هم اين حرف راز زده باشد؛ اما حالا كه من اين جمله را
















GYD نصل بيستو ششم/ دررستاخيز.

من هنوز ناگُتههاى زيادى دارم. هنوز جوهر قلم من تمام نشده است. هنوز مىتوانم در مورد اتحاد شوروى، در باره (اجهه) و در باره بقيه آدمها و جريانات بينالمللى سخن
بگويـم. هنوز مى توانم در مورد روش شگفت آورى بنويسم كه چگونه خواهيم توانست كنترل قاره آمريكا را دوباره بهدست بگيريم. هنوز حرفهاى زيادى براى گفتن وجود

دارد. يس باز هم خواهم نوشت. شما نوشتههاى بعدى مرا به اين كتاب اضافه كنيد.

فهر ست تاريخى رويدادهاى مربوط به

- زندگى فيدل آلخاندرو كاسترو روز

 سپتامبر 1940_ورود به دانشكده حقوق دانشگاه هاوانا.

 مقابله با نهمين كنفرانس پان امريكن.

از دانشگاه هاوانا.
-190 اتا 190Y_كار در دفتر و ا9الت.



$$
9 \text { كشته و Dهاسير. }
$$


10 أهه 1900 إعفو و آزادى از زندان.
V $V$ زوئيه 1900-ورود به مكزيكـ براى سازمان دادن قيام عليه باتيستا.


GYA

كمكى مالى.
Y هد دسامبر 1909 ـحمله نظاميان باتيستا به گروه وارده از مكزيكـ و تار و مار شدن

I90V اـمصاحبه با هربرت ماتيوز خبرنگار نيويوركتايمز در كوهستان IV
سيرا ماسترا.
「ا نوامبر 901 آ آغاز عمليات گسترده چجريكى با اعلام خبر آن از راديو

شورشيان.
ازانويه 909 ا_ملاقات با سرهنگ روبيدو و ايـجاد تمهيداتى براى تصرف شهر
سانتياگو بدون شليك يك گلوله.
「 زڭانويه 1909 اـاعلام اعتصاب ععمومى با شعار: (انقلاب بله، كودتانه)"
^زَانويه 1909 19 اورود به هاوانا و ايراد سخنرانى.
91 فوريه 1909 ادر دست گرفتن نخست وزيرى.
10 آوريل تا 1 مه 1909ـ بازديد از ايالات متحده آمريكا، كانادا، آرزانتين،
اروگوئه و برزيل.
IV 1909 ـ تصويب قانون اصلاحات ارخى. 19 اكتبر 1909ـ تأسيس وزارت نيروهاى مسلح انقلاب و انتصاب برادرش رائول كاسترو به وزارت آن وزارتخانه.
צYاكتبر 1909 اـيجاد نيروى شبه نظامى ميليشياى ملى انقلاب.
 ميكويان.
مارس و آوريل •199اـاطلاع از طرح سرى براندازى آيزنهاور عليه كوبا.
19 آوريل 1991 اـاعلام سوسياليست بودن ماهيت انقلاب كوبا.
IV تا آ آوريل 1991 ـشكست نيروهاى مهاجم به خليج خوكها.


GY9 نهرست تاريخى رويدادهاى مربرط بدزندكى نيدل آلخاندرو كاسترو روز

استراتزيكى اتحاد شوروى.

19V. تا I ا سپتامبر 1991 اداداره كوبا با كمك مالى شُ ميليارد دلارى سالانه
اتحاد شوروى.

- انوامبر 19V0_مداخله نظامى در آنگولا.

نوامبر I9VV ا_اعزام نيرو به اتيويى.
مه 19V9_فرماندهى از راه دور انقلاب نيكاراگوا.
9 سبتامبر 191ــ تهديد ريگان. اعزام رائول به مسكو براى جلب حمايت.
شنيدن اينكه اتحاد شوروى ديگُ از كوبا حمايت نخواهد كرد.

دسامبر ا991ـ فروياشى اتحاد شوروى و از دست رفتن كمكهاى مالى بلوك
سوسياليسم به كوبا.



اين روز اعلام كرد كه از اين پس فقط مىنويسد و خاطراتش را سر و سامان خواهد
داد.

امور مملكت به رائول كاسترو.

A-34 Comet
Almendares
ABC
Alto del Villalon
Abel Santamaria
Alturas de Miramar
Accion Radical Ortodoxa
Amado Llorente
Aggayu
Agustin Aldama
Agustinita
Alberto del Rio Chaviano
Alberto Díaz Gutiérrez
Alberto Fernandez Montes de Oca (Pachungo)
Aledia
Amberes
Americana
Anastas Mikoyan
Anastasio Somoza Debayle
Anbtonio Nico Lopez
Andean
Andino
Andre Malraux
Andres Rivero
Andrew St. George
Anibal de Mar
Anibal Escalante
Anibal Hidalgo
Anna Kushner
Anne Geyer
Antonio Arguedas
Antonio Castro Soto del Valle
António de Oliveira Salazar

Antonio Llibre
Batabano
Antonio Penalver
Antonio Perez
Antonio Sanchez
Antonio Soto Rodriguez
Aracataca
Aramis Taboada
Araña
Arcadio Casillas
Arcadio Mendez
Armando Hart
Armando Mestre Martinez
Armando Torres
Armando Valera Salgado
Arnaldo T. Ochoa Sánchez
Arrobas
Arroyos del Infierno
Arroz Con Pollo
Artemisa
Arturo Avalos Marcos
Arturo Vinent Julia
Aurora Soler
Autentico
Avance
Avenida Roosevelt
Azpiazo, Castro \& Resende
Aztec
Babune
Bacardi
Bahia Honda
Balnovka
Banana Empire
Banes
Baptist
BAR. 30-06
Barn Burning
Bat Masterson

Belen
Belic
Bell \& Howell Eyemo
Benito Amilcare Andrea Mussolini
Benvenuto Cellini
Bienvenido Perez
Bilito Castellanos
Billiken
Biran
Blanquita
Blas Roca.
Bob Caron
Bogotazo
Bohemia
Bola de Churre

## Bolas

Bolshevik
Bonifacio Haza
Brian Latell
Brother Salustiano
Buick
Bulldog
Caamano Deno
Cabana
Cadenas
Calixto Garcia
Callejon del Muro
Camaguey
Camaguey
Camilo Cienfuegos
Candido Gonzalez
Candido Martinez
Caney
Caonao
Carl von Clausewitz
Carlos Cantillo Gonzalez

SHY نهرستاعلام

| Carlos Franqui | Colonel Jacobo Árbenz Guzmán |
| :---: | :---: |
| Carlos Gonzalez Vidal | Colt-45 |
| Carlos Iglesias | Cómo está, Señor |
| Carlos Manuel de Cespedes | Comodoros |
| Carlos Vals | Company of Jesus |
| Carrera Septima | Consolacion del Sur |
| Cassava | Comelio Rojas |
| Caterpillar | Coroneaux |
| Cayo Piedra | Crescencio Perez |
| Cazador de Pita | CS-13 |
| Celia Sanchez | Cuervo Sobrino |
| Cessna | Cueto |
| Chango | Cumanayagua Caonao |
| Charles Darwin | Cumulonimbus |
| Che Guevara | CU-T1208, Cubana |
| Cheka | Dalia Soto del Valle |
| Chicago Tribune | Daniel M Raddock |
| Chico Osorio | Das Kapital |
| Chiquitica | Daytona |
| Chomi | DC-4 |
| Christian Matthias Theodor Mommsen | de la Guardia |
| Christopher Andrew | de la Osa |
| Chucho Montane | Del Rio Chaviano |
| Cienaga de Zapata | Departamento de Investigaciones del Ejercioto |
| Cienaguilla | Rebelde - DIER) |
| Cienfuegos | Departamento Tecnico de Investigaciones |
| Cinecito | Dick Tracy |
| Cino Palmas | Die Zeit |
| Cirilo Guerra | Diocles Torralba |
| Ciro rendodo Garcia | Direccion General de Inteligencia-DGI |
| Ciro Roberto Bustos | Disdado |
| Civica Plaza | DNA |
| Claridge | Dodge |
| Clark Gable | Dolores |
| COCO | Don Fidel Pino Sntos |
| Cohiba | Don Hildemaro |
| Cojimar | Don of Tampa |


| Don Tampa | Eliseo de la Campa |
| :---: | :---: |
| Dos Rios | Eloy Gutierrez |
| Dr Erik Juan Pita | Emilio Nunez Blanco |
| Dr Manuel Penabaz | Emilio Salgari |
| Dubna | Emma |
| Duglas Rudd Mole | Engels |
| Dulces Villaclara | Enola Gay |
| Dunsinane | Enrique Hart Davalos |
| Duque | Enrique Lopez |
| DV-3 | Enrique Montero |
| Dwight D. Eisenhower | Enrique Ovares |
| Earl T. Smith | Enrique Perez Serante |
| Echemendia | Epifanio Diaz |
| Eduardo Calvert Horta | Ernest Hemingway |
| Eduardo Chibas | Ernesto «Che» Guevara de la Serna |
| Eduardo Curbelo | Escambray |
| Eduardo Garcia Delgado | Esquipulas |
| Eduardo Guayo Hernandez | Estado Novo |
| Eduardo Montano Benitez, | Esteban Barcarcel |
| Eduardo Sorribes | Esteban Ventura Nova |
| Efigenio Amejeiras | Estrada |
| El Chateau Miramar | Eufemino Fernandez |
| El Aire Libre | Eugenia Verdecia |
| El Cerro | Eulogio A. Cantillo |
| El Chato | Euzebio Leal |
| El Cotorro | Evorita Acra |
| El Encanto | Expreso Aero Interamericano |
| El Escandel | Exxon |
| El Gorrion | Fabio Grobart |
| El Lomon | FAL |
| El Pais | Father Valentino |
| El Salto | Fats Echeveite |
| El Sol | Faure Chomon |
| El Uvero | Faustino Perez |
| El Vedado | FBI |
| El Vinculo | Federacion de Mujeres Cubanas - FMC |
| Eladio Rivadulla | Federico Bell Lloch |


| Felipe Pazos | General Douglas MacArthur |
| :--- | :--- |
| Felix B. Caignet | General Motors |
| Felix Luna | Genovevo Perez Demera |
| Felix Rodriguez | George Catlett Marshall |
| Ferguson | Gerry Droller |
| Fernandez Macho | Gertrude Stein |
| Fernando Florez Ibarra | Getúlio Dornelles Vargas |
| Fidel Castro Diaz Balart | Giangiacomo Feltrinelli |
| Fidel Labrador | Gilberto Cardero |
| Fidel Pino Santos | Gordon Gray |
| Fidelito | Gran Piedra |
| Filiberto Olivera | Granados |
| Finca Vigia | Granjita |
| Flagler | Granma |
| Flavio Bravo | Greenwich |
| Florentino Azpillaga | Guanajay |
| Fort Lauderdale | Guaquin Casillas Lumpuy |
| Francisco Betancourt | Guarantizado |
| Francisco Gonzalez Hernandez, | Guava |
| Francisco Guzman | Guerrilla Prince |
| Francisco Pancho Tebernilla | Harold Macmillan |
| Francisco Tabernilla | Guido Garcia Inclan |
| Frank Bender | Guile Pardo |
| Frank Fiorini | Guillermo Belt |
| Frank Pais | Guillermo Garcia |
| Fray Betto | Guillermo Sergio Ignacio |
| French Marquis | Guisa |
| Frenchy | Gulf Stream |
| Frenmar | Gumersinda |
| Friedrich Engels | Gustav Acros Bergnes |
| Fulgencio Batista | Haman Libra Hotel |
| Gary | Mariano |
| Gaston Godoy | Garcia Marquez |


| Hector Aldama Acosta | James A. Michener |
| :---: | :---: |
| Hector Duarte | Jaronu 55 |
| Hector Pupo | Jean Daniel Bensaïd |
| Hector Ravelo | Jean-Paul Sartre |
| Heinz August Luning | Jesus Bello Melgarejo |
| Henry R. Norweb | Jesus Rensoli |
| Herbert George Wells | Jesus Rodriguez Verde |
| Herbert Matthews | Jesus Sosa Blanco |
| Hernan Cortes | Jesus Suarez Gayol |
| Hilda | Jise Rene Smith Comas |
| Hilda Gadea | Joaquin Ordoqui |
| Hodgkins | John L. Topping |
| Holden Roberto | John Wayne |
| Holguin | Johnny Suarez |
| Hopalong Cassidy | Jonas Savimbi |
| Hoy | Jorge Agostini |
| Huber Matos | Jorge Angel |
| Hugh Thomas | Jorge Azpiazu Nunez de Villavicencio |
| Humberto Sori Martin | Jorge Eliecer Gaitan |
| Huston Brigade | Jorge Mevielle Porte-Petit |
| Hydrogen Peroxide | Jorge Serguera Riveri |
| Ignacio | Jose Abrantes |
| Ilyushin Il-62 | Jose Alvarez |
| Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) | Jose de Jasus Ginjuame |
| Isidoro Malmiercas | José Francisco de San Martín Matorras |
| Isidro G. Izquierdo Rodriguez | Jose Gomez Abed |
| Isle of Pines | Jose Ignacio Rivero |
| Ismael Suarez de la Paz | Jose Izquierdo Rodriguez |
| Jack Anderson | Jose Luis Ojalo |
| Jack London | Jose Manuel Aleman |
| Jack Stewart | José Miró Cardona |
| Jackson Ville | Jose Pepin Naranjo |
| Jacobin | Jose Quevedo |
| Jacobo Arbenz | Jose Ramon Fernandez |
| Jaguey Grande | Jose Ramon Machado Vendura |
| Jaime Nino de Guzman | Jose Rego Rubido |
| Jaime Santana | Jose Roa Sierra |

Jose Sotelo
Jose Suarez Blanco
Joseito
Juan Abrantes
Juan Almeida Pozo,
Juan Bosch
Juan Domingo Peron
Juan Leizan
Juan Manuel Marquez
Juan Mireno Bravo
Juan Ramirez
Juan Sokaras
Juana
Juancito Rodriguez
Jules Dubois
Julio Antonio Mella
Justo Luis del Pozo
Kabila
Kaiser Wilhelm
Karl Marx
Katyn
Key West
Kholy
Kojimar
Konstantin Rokossovsky
Krag-Jorgenen
Kuquine
La Calle
La Ceiba,
La Coubre
La Higuera
La Limpa
La Paloma
La Pelota
La Plata
La Plata Alta
La Plota

La Rampa
La Rinconada
La Sia
La Sierra
La Tropical
Ladia
Laguana del Tesoro
Lalo Carrasco
Langley
Lara
Las Coloradas
Las Delicias
Lawrence Delving
Lazaro Artola
Le Printemps
Lee Harvey Oswald
Leica
Leoncito
Leonel Gomez
Leonel Soto
Leonid Brezhnev
Lester Rodriguez
Lidia Castro Argota
Limpy
Lina Ruz
Lincoln Continental
Lisa Howard
Lledo Company
Loretta Morgan
Los Colegios Internacionales del Cristo
Los Negros
Louis Althusser
Lourdes
Lucia Velasquez
Luis Alfonso Seisdedos
Luis Bonito
Luis Conte Aguero

| Luis David Rodriguez Gonzalez | Manuel Sanchez Silveria |
| :---: | :---: |
| Luis Felipe Bernaza | Manuel Urrutia |
| Luis Garcia Guitar | Manzana |
| Luis Hibbert | Manzanillo |
| Luis Mas Martin | Marcane |
| Luis Mas Martin Walterio | Marguerite Yourcenar |
| Luis Orlando Rodriguez | Maria Antonia |
| Luis Ortega | Maria Laborde |
| Luna Lunera | Maria Luisa |
| Lutgardo Martin Perez | Marianas |
| Lyndon Johnson | Mariano Faget |
| M-26-7 | Marino Lopez Blanco |
| Macbeth | Mario Chacon Armas, |
| Macduff | Mario Jimenez |
| Maceo | Mario Leal |
| Machado | Mario Ramirez Delgado |
| Machiavelli | Mario Salabarria |
| Mack B-61 | Mario Santi |
| Madereras Gancedo | Martha Fernandez Miranda |
| Mahogany | Matanzas |
| Maine | Mauser |
| Majadahonda | Mavprima |
| Major General William Joseph Donovan | Max Lenik |
| Mambi | Maximo Gomez |
| Mampostone | Mayari |
| Manacas Farm | Melba Hernandez |
| Mandrake | Menguado Echavarria |
| Manicaragua | Merida |
| Manila | Metropolitana |
| Manolito | MI-4 |
| Manolo Castro | Michel Vazquez |
| Manolo Corrales | MiG-21 PVF |
| Manuel Acuna | Miguel Fernandez Roa |
| Manuel Arteaga Betancourt | Miguelito |
| Manuel Fajardo | Miguelito Aleman |
| Manuel Marques Sterling Dominguez | Miguelito Fables |
| Manuel Pinerio Losada | Mine |


| Ministerio de la Fuerzas Armadas Revolucio-narias-MINFAR. | Oliver Stone <br> Omaha Beach |
| :---: | :---: |
| Minox | Organos |
| Mirta | Oriente |
| Mirta Diaz-Balart | Orlando Fernandez Ferrer |
| Monarch | Orlando Izquierdo |
| Monserrate | Orlando Lopez Gonzalez |
| Montane | Orlando Piedra |
| Montanes | Orlando Piedra Negueruela |
| Montserrat | Orlando Pupo |
| Morin Dopico | Orquidea Pino |
| Motorola | Oscar Alcade Valls, |
| MPK-10 | Oscar Fernandez Caral |
| Mr Roger and Mr Cesar | Oscar Reytor |
| N Camero | Osmany Cienfuegos |
| N. Krupskaia | Osvaldo Dorticos |
| Naranjitas | Osvaldo Sanchez |
| Narcisse Noir by Caron | Otto Diaz |
| Naty Revuelta | Pablo Neruda |
| Nengue | Paco Chavarry |
| Nereida | Palam Airport |
| Nico Lopez | Palma Soriano |
| Nicolas Perez Lavin | Papito |
| Nikolai N. Voronof | Papito Serguera |
| Nipe Bay | Pascual Martinez Gil |
| Niquero | Pascualito |
| Norberto Collado | Pastorita Nunez |
| Norberto Fuentes | Patrice Lumumba |
| Normandy | Patrico de la Guardia |
| Nueva Gerona | Patton |
| Nuevo Vedado | Paul Duane Bethel |
| Nunez Jimenez | Paul Tibbets |
| O'Connor | Pavlov |
| Octavio de la Concepcion | Pearl Harbor |
| Ojo del Toro | Pedreros |
| Oldsmobile | Pedro Bocanegra |
| Olga Rodriguez | Pedro Celestino Aguilera |

Pedro Emilio
Pedro Garcia
Pedro Luis Diaz Lanz
Pedro Miret
Pedro Miret Fidel Labrador
Pedro Rivero Moreno
Pedro Sanchez
Pedro Sarria Tartabull
Pepe Suarez
Pepin Naranjo
Perez Serante
Peseta
Peso
Philip Agee
Philip Bonsal
Pico Turquino
Pierre Choderlos de Laclos
Pierre Salinger
Pinar del Rio
Pinares de Mayari
Pines
Playa Giron
Playa Larga
Plaza Civica
Plaza de la Revolucion
Plymouth
Poey,
Porfirio Rubirosa
Praetorian Guard
Pratt \& Whitney R-1830
Prensa Libre
President Zayas
Presna Libre
Press Club
Preston
Pueblo
Pupo

Purial de Vicana
Quang Tri
Rafael Leonidas Trujillo
Rafael Morales Sanchez
Ramiro Valdes
Ramon
Ramon Barquin
Ramon Font
Ramon Grau San Martin
Ramon Hermida
Ramon Infiesta
Ramon M. Barquin
Ramon Perez
Rancho Boyeros
Ranchuelo
Raul
Raul Carvajal Hernandez
Raul Diaz Prieto
Raul Menendez Tomassevich
Raul Sori Martin
Ray Bradbury
RBV-6000
RCA Victoria
Readers Digest
Reclusorio Nacional para Hombres
Regis Debray
Rego Rubido
Renato Guitart
Rene Pachecho Silva
Resistancia Civica Antocomunista - RCA
Riera Medina
Rigoberta Menchu
Rio Grande
Rio Hondo
Riviera
Robert D' Wiecha
Robert Quirk
فهرست اعلام

| Robert Taber | Santa Clara |
| :---: | :---: |
| Robert Vesco | Santa Fe de Bogota |
| Roberto Martin Perez | Santa Ifigenia |
| Roberto Yepe | Santeria |
| Rodriguez Avila | Santiago |
| Rolando Cubelas | Santiago de las Penas |
| Rolando del pozo Jimenez | Santos Trafficante |
| Rolando Masferrer | Saturnino Lora |
| Rolex | SAU-100 |
| Rommel | Sea Fury |
| Ronaldo Castaneda Izquierdo (Roli) | Segismundo |
| Rosa Gyuon | Selecciones |
| Rosario | Sergio Ignacio |
| Roscoe H. Hillenkoetter | Sevilla |
| Rossel | Sherman |
| Roy Rubutton | Siboney |
| Royal Palm | Sierra |
| Ruben Batista | Sierra Maestra |
| Rudolph Anderson | Sigifredo Rodriguez Diaz |
| Rufo Lopez | Simón Bolívar Palacios |
| Rufo Lopez Fresquet | Simone de Beauvoir |
| Saint Fidel | Sodium Perborate |
| Sigmaringa | Sogo |
| SALT | Soledad Mill |
| Salvador Vilaseca | Soloviev D30-KU |
| San Ambrosio | Sorbonne |
| San Antonio de los Banos | Soriano |
| San Bartolome | Sparta |
| San Cristobal | Springfield |
| San Francisco de Paula | Stendhal |
| San Ignacio | Steven «Flash» Gordon |
| San Isidro | Streicher |
| San Lazaro | Surgidero de Batabano |
| San Luis | T-23 |
| San Rafael | T-34 |
| Sancti Spiritus Trinidad | Taco Taco |
| Sans Souci | Tad Szulc |


| Taita Gaitan | Vasili Mitrokhin |
| :--- | :--- |
| Tamara «Tania» Bunke | Vasily Ivanovich Chapayev |
| Tampa | Vegas dr Jibacoa |
| Tato Vaga | Velasco |
| Techo Airport | Veracruz |
| Tejadillo | Verena del Pino More |
| The Bridges at Toko-Ri | Victoria de Giron |
| The Communist Manifesto | Viking Valiant |
| Theodor Mommsen | Vilma Espin |
| Tiscornia | Vista Alegre |
| Toledo, Ohio | Vladimir Ilyich Lenin |
| Tomas | Vladimir Putin |
| Tomas San Gil Diaz | Waldorf-Astoria |
| Trinidad | Walterio |
| Trocha | Walterio Carbonell |
| Tuinico | Walther Heits |
| Tuxpan | William Faulkner |
| U-176 | William Galvez |
| U-2 | William H. Smathers |
| United Fruit | William Haber |
| United Fruit | William Morgam |
| Universo Sanchez | Wolfgang Larrazabal |
| Urrutia | Wyatt Earp |
| USS Maine | Yale |
| Utachnitye | Yamil Ismael Gendi |
| Vado del Yeso | Yoruba |
| Valeriano Weyler | Yucatan |
| Valle Lazo | Zail Singh |
| Vallegrande |  |
| Varadero | Vasconcelos |

تصاوير

تصاوير


رامون، بورس، فيدل -
رانولنشـشتهاست


مدرس، بلن جايى كه فيدل در آن درس خواند

كانسى كه كاسترو در آن درس خواند



فيدل درزمان تحصيل در دبير ستان بلن


فيدل در دانشُكاه هاوانا



ميرنادياز بالارت هركز ازخاطر فيدل بيرون نرفت

جشن عروسى أما، خواهر فيدل


سللِا سانحز از نير وهانى مؤثر در انقلاب كوبا
بودو در تمام عمر عاثشقانه در كنار فيدل لـنانـ.


فيدل سخنورى ورزيله بو2 و سخنرانى هاى



كاسترو و اولِين همسرش ميرتادر سال 190r


طرح كرافيكى جنشش צبزونيه



مادر فيدل در سنين كهولت


فيدل دربرنامهراديويى كيدر كارسيا


فيدل، رانول، الميداو دويار ديكر دوران مبارزه


ادواردو جيباس

تصارير

 كا


فـر


مجله أمريكايى تايمبر وبزاانويه 909 افيدل را بهعنوانمردسال بركزيد


طرحى هنرى از فيدل در صحنه مبارزه


رامون باركين،نفر سوم از سهت راست و آرمانده هارت، نفر دوم از جب



دربوكر تاههر اهباخوركه مويله



كاسشرو و هـرزممانش در مبزيك در سال 1909


كرهستان سيرا اماسترامحل احتغا و مبارزه فيدل ويارانش


فيل در حال تير اندازى درسيراماسترا


فيدل ورانول (سمتجب) دردوران مبارزه



كاسنروو خريكهاى زند دردورانمبارزه



فيلد ور روستاثيان


فيدل ورائول



فيدلو سناتور امريكابی، جرج بك كاورن

والو

-ان

G41 تصارير


دوستان دوران مبارزه




فيدل به هنكام ابراز شـادمانى از بيروزى.
رانول نيز در سهت راست او ديلده مىشود.

اين نيرّ هـهـان صحتـهالى است كه روى اسكنانهای رايج كربا بحابشـد.



كاسترو ويارانش سواربر تانكى وارد هاوانا شـلـند


فيدل به هنكام سختر انى براىی بردم



ويلما اسبين ورانول

سيرورندودو كارسيا

فيدل وسرهنـكركر روبيدو


فيلد در كنار رانو ونوربرتو
نوتتس (نويسناه همين كتاب)

اولين مصطاحبهبامانيوز درسيراماسترا


دومين مصطاحبه فيدل در كوهستانبارابر ت تيبر

فيدل و فرترينلى



```
ديدارباريبجاردنيكسون
```



جه كوارادر كنار رودريكز


هشهور ترين عكس جه كوارا


حه كوارابه هـر اهو الدس و كاميلو


جي كوارادر حال كفت كو بازان بل سارنر س سبهون دوبوار


جه كو ارادر سازمان ملل متحد


190^ جه كواراورائولد درسير اماسترادر سال


تصارير 949


جنازه جهه كوارا بعل از كثـته شلدن هدست سربازان بوليوى

مجسـهـه جهر كوارادر جلوى مـرسهالى دربوليوى كهدر ان كثتـه شـد.



اعدام سر هنك كورنلوروخاس

ميكل آلمان هنكام سخنرانى در كنكـره


ران

وينسنت ماتينّز وآنيبال اسكالانته


جنوووبرزدوهرا


سالوادور ويالاسكا




فيدل كاسترو در اوج قدرت



فيدل در حال امضا


باس روكارفيدل


كاستروو ماركز


كاسترو بورد عالقهرهير ان اتُحاد شوروىى بو2.



تانكهاى اتحادشوروى به هناكامرزههر خحيابانهاى هاوانا



هعامات إير انى هم به هاوانار رفته اند.

فيدل كاسترو در ديدار با بابثران بل دوم


فيدل كاسترو در كنار ولاديمير بوتين به هنكام بازديد يوتين ازكربا



كاسترو, بعل از كناره كيرى از تدرت، دزبيهارستان بسسترى استـ



سانتوس ترافيكانته




كرزداعكاس مشهور كربانى


ويلما اسبين


هيو ترماس


بـرورلونيس دبازلانز


جيان جيانجباكرهو


مانونل الوروتبا اولين
رئنس جمهور كربابعدازازنقلاب


رافائل دل بينو


فيليباگى


ويليام $ا$ واوان



رانول برادرو جانشين فيدل


راميروروالدس متنـز


آلفردو كونهوارا


الكميرانته ولفكانكلارازابال


بت ماسترسون


دكر مانونل بناباز


رافاتل لثونيداس تروخيو


آرمانده هاسترهمارتينز


نوربرتو كو لادو


جرج كارلت مارشُال

كارلوس فرانكونى


اسو اللد دورتتيكوس ترادو


[^0]:    1. Zail Singh
[^1]:    1. Comandante
    2. Oliver Stone
[^2]:    1. Marcane
[^3]:    1. Taita Gaitan
[^4]:    1. Siboney
    2. Isle of Pines
    3. Abel Santamaria
    4. Sierra
[^5]:    1. Gabriel Garcia Marquez
[^6]:    1. Agustinita
[^7]:    1. Pinar del Rio
    2. Angelita, Juamita, Emma and Agustina
[^8]:    1. Jose Ignacio Rivero
    2. Ronaldo Castaneda Izquierdo (Roli)
    3. Antonio
    4. Antonio Castro Soto del Valle
    5. Victoria de Giron
[^9]:    1. Dr Manuel Penabaz
    2. Maria Luisa
    3. Manolito
    4. Sierra Maestra
    5. Arturo Vinent Julia
[^10]:    1. Heinz August Luning
    2. Mariano Faget
    3. Patton
    4. Rommel
    5. Zhukov
    6. Karl Marx' Das Kapital
    7. The Communist Manifesto
[^11]:    1. Sherman
[^12]:    1. tú
[^13]:    1. Christian Matthias Theodor Mommsen
    2. Vasconcelos
[^14]:    1. Rafael Leonidas Trujillo
[^15]:    1. Mario Jimenez
[^16]:    1. Alfredo Guevara
    2. Leonel Soto
    3. Walterio Carbonell
    4. Bolshevik
[^17]:    1. Vladimir Ilyich Lenin
[^18]:    1. Flavio Bravo
    2. Leonel Soto
    3. Luis Mas Martin Walterio
    4. Walterio
[^19]:    1. Katyn
[^20]:    1. Cadenas
[^21]:    1. La Plata Alta
    2. Pedro Sanchez
    3. Manzanillo
[^22]:    1. Hydrogen Peroxide
    2. Sodium Perborate
[^23]:    1. Cumulonimbus
    2. Claridge
    3. Miguelito Aleman
    4. Carrera Septima
    5. Jorge Eliecer Gaitan (1903-1948)
[^24]:    1. Maria Laborde
[^25]:    1. Lincoln Continental
    2. Granados
    3. Hilda
[^26]:    1. Buick
    2. Dodge
[^27]:    1. Luis Garcia Guitar
[^28]:    1. Gimnasio America, San Lazaro 1260, Tel: F 8111.
[^29]:    1. Abel Santamaria
    2. Yale
    3. Gustavu Arcos Bergnes
    4. Lester Rodriguez
[^30]:    1. Siboney
[^31]:    1. Artemisa
[^32]:    1. Reclusorio Nacional para Hombres
[^33]:    1. Gaston Godoy
    2. Marino Lopez Blanco
    3. Ramon Hermida
[^34]:    1. Chucho Montane
    2. General Motors
    3. Ramiro Valdes
[^35]:    1. Guaquin Casillas Lumpuy
[^36]:    1. Pedro Miret
    2. Melba Hernandez
    3. Haydee Santamaria
    4. Jose Suarez Blanco
    5. Pedro Celestino Aguilera
    6. Armando Hart
    7. Faustino Perez
    8. Luis Bonito
    9. Rancho Boyeros
[^37]:    1. Macduff
[^38]:    1. Emilio Salgari
    2. Esquipulas
[^39]:    1. N. Krupskaia همسرلنين (1939-1869)
[^40]:    1. Emilio Nunez Blanco
    2. Alfonso Fofo Gutierrez
    3. Orquidea Pino
    4. Juan Ramirez
[^41]:    1. Tato Vaga
[^42]:    1. Finca Vigia
[^43]:    1. Marianas
[^44]:    1. Rolando Cubelas
[^45]:    1. Roy Rubutton
[^46]:    1. Wolfgang Larrazabal
[^47]:    1. Huber Matos
    2. Alto del Villalon
    3. Rego Rubido
    4. Bonifacio Haza
    5. Caney
[^48]:    1. Pablo Neruda
[^49]:    1. Eladio Rivadulla
[^50]:    1. Orlando Pupo
[^51]:    1. Hector Duarte
[^52]:    1. A-34 Comet
[^53]:    1. Cojimar
[^54]:    1. Colonel Jacobo Árbenz Guzmán ( September 14, 1913 - January 27, 1971)
    2. Dwight D. Eisenhower
[^55]:    1. Osvaldo Dorticos
    2. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
    3. Civica Plaza
[^56]:    1. Emilio Nunez Blanco
[^57]:    1. Hector Aldama Acosta
[^58]:    1. Salvador Vilaseca
[^59]:    1. Felix Rodriguez
[^60]:    1. Paul Tibbets
[^61]:    1. Robert D' Wiecha
[^62]:    1. Gordon Gray
[^63]:    1. Yamil Ismael Gendi
    2. Filiberto Olivera
    3. Juan Abrantes
    4. Ramirito Valdes
    5. Departamento de Investigaciones del Ejercioto Rebelde (DIER)
[^64]:    1. Porfirio Rubirosa
[^65]:    1. San Isidro
[^66]:    1. William Galvez
[^67]:    1. Cienaga de Zapata
    2. Playa Giron
    3. Playa Larga
    4. Laguana del Tesoro
    5. Jaguey Grande
[^68]:    1. Victor Pina
[^69]:    1. Poljot
[^70]:    1. Ilyushin 11-28
[^71]:    1. San Julian
    2. Mariel
    3. Osvaldo Dorticos
    4. Alfredo Gamonal
    5. Flavio Bravo
    6. El Galego Fernandez
    7. Jose Ramon Fernandez
    8. Fats Emilio Aragones
[^72]:    1. Jose Millan
[^73]:    1. Sputnik
[^74]:    1. Cacahual
[^75]:    1. Ranchos Boyeros
[^76]:    1. Lawrence Delving
    2. Patrice Lumumba
    3. Manuel Pineiro
[^77]:    1. Octavio de la Concepcion
    2. Tamara «Tania» Bunke
    3. Regis Debray
    4. Ciro Roberto Bustos
