

توثته

زُجر: مُو,طوقى


قدرت وزندگى
خاطرات يـى رئيس, حمهور

# بقلم: والرى زيسكار دستن رئسس جهور سابق فرانسه 

مترجم: محمود طلوعى


مؤسسه يكـ نرجمه ونشر

$$
\begin{aligned}
& \text { قدرت وزند } \\
& \text { نوئتئ والرى رُ يسكاردئ } \\
& \text { ترجمة محمود طلوعى } \\
& \text { جاب اول } \\
& \text { تعداد ... } \\
& \text { لِيتورافى: منـتور }
\end{aligned}
$$

## مقدمهٔ مترجم

كتاب ((قدرت و زندگى)" بقلم زيسكار دستن رئيس جمهور سابق فرانسه، در اوائل سال 19^11 در آستانش انتخابات ريا





 در اين كتاب نمّل شده است مورد ترديد قرار دادند.


 كه در هدت هفت سال رياست جمهورى خود با با آنها زيسته است. كتاب

 در بر میگيرد، كه از آل جمله مسائل مربوط به ايران و خاطرات نويسنده الز شاه است.

مسائل مربوط به ايران بخش مهمى از كتاب را به خود اختصانص داده اني كه هر چخند حاوى مطالب جالب و تازهايست، خالى از امتتباه نيست. در مورد اين

بخش از كتاب علاوه بر بعضى توضيحات ضرورى كه درزيرنويس داده شلده، تذ كر جند نكته نيز لازم به نظر مىرسدل : 1 - كتاب در بحبوحهُ بحران روابط ايران و فرانسه و قوطع روابط سياسى دو كشور منتشر شـله و از آنجا كه اين مسئله در سرنوشت انتخابات رياست جمهورى فرانسه هؤنَّ بوده است، ثريسكار دستن به مسائل مريوط به ايران بيش از ساير مسائل بين المللنى توتّه كرده و در صدد توجيه سياست دوران حكوهت خود در هورد ايران برآمده إست.
 سياسى بين دو كشور به سياست هاى زيسكار دستن و نقش او در كنغرانس
 خود برآمله و نقش خود را در سقوط شاه انكار كردده است.




 كتاب نوشُته شده است نمىتواند منعكس كنندأ نظر واقعى رئيس جمهور فوانسه باشد. خاطرات كارتر رئيس جمهور سابق آمريكا كه بخشى از آن

 **
كتاب حاضر، با وجود بعضّى اشُتباهات و اعمالل غرضها كتاب سياسى نظاير آن را مىتوان يافت، داراى نكات تازه و وآموزنده ايست. در

 محرمانه بين تهران و وإريس در دوران انقلاب فاش شلده است.

سبك نگارش نويسنده، بخصوص در مواردى كه به بيان نظريات سياسىى




نبوده است.
تمام رطالب اساسى كتابِ، بخصوص آنحِه موبوط به ايران است عيناً ترجمه شده، ولى
 حذف يا تلخيص گرديده است. فصل آخخر كتابب و همتحنين يكى از دو بخش ضهيمهٔ آن نيز كه مربوط به مبارزات انتخاباتى نرانسه در سال 1911 و متن يكى از ستخنرانى هاي انتخاباتى نويسنده انست و برایى خوانتدهُ ايرانى هيَّ

جاذبه ایى ندارد حذف شده است.
در بختش ضهمائم كتاب، علاوه بر گُزارش متحرهانهُ وزير كشور فوانسه درباره ايران كه در هتن اصلى كتاب پابِ شده، قسمتى از كتاب خاطرات
 شده از طرف نريسكار دستن پیدا هیىكند نثل كردهايـم. اين قسمت از خاطرات كارتر، در عين حال كه بعضیى از ادعاهاى زُريسكار دستن را رد مىكند، سند دهجمى از مداخحلات آمريكا ذن ايران اسـت كه براى اولين بار در ايران منشّشر مى شود.
محمود طُلوعى
دMYV دهم مهر

اگر انسـان شـكست بخورد، چچه بـهـتر كه ضمن
 بشُود، و هرگز در زمرهُ موجودات سـرد و و كم جرئت
 مىشـناسند و نه شكست را.
تُودور روزولت

مقلدمةٔ نوسِنده

آغاز زند گى در مقام رياست جمهورى

هنگامى كه در آن صبح روز 1 ٪ ثوئيه سال 19V\& اتومبيل رسمى در ميدان باستيل توقف كرد، من در اينكه پپ اتومبيل، كه من با آن از سربازانى كه در طول هسير صف كشيده بودند سان




ذرغير اين صورت پإئين رفتن به علت بلندى غيرممكن به نظر مى برسيد.






 مى شود. اين ترس نيست. بلكه مورهورى است كه انسان در تما تمام اعضاى بـا بدن
 دست مىدهد كه نـىتواند روى پِّى خود بايستد. در هر حالل، من از يشت از از

اتومبيل بِاده شدم و شُروع به راه رفتن كردم. دو نفر نظامى بشت سر من حركت




جريان يِيدا نكرده است.













 كفتم. ديگر همه پییز عاندى شئده بود. من با يادآورى اين خاطره به فكر نوشتن اين كتاب افتادم







 كسان ديگُرى بانشند كه بهتر از من بتوانند ابين كار وا انجام بدهنـد



 استفاده كند. هن اميدوارم كسى كم الين بيوگرافى را خواهد نوشت علاوه بر














 دتفاوت است به ديگ, بی منتقل نمود ؟


خودى خود و به ساد گى از زواياى خاطر ما تراوش كند و هـدانگگونه بيان شود.


 ازيكبار آنرا مرور نخواهم كرد.

 اشاره شده از فيليت سوزای كه در مدت رياست جمهورى رئيس دنتر من بوده،


من وتايع را آنطور كه در خاطرم نقّت بسته نقَل كردهامه و يادآورى آنها خود مىتواند مبين صحت اين مطلب باشد. در نقل اين وقايع، من ترتيب تاريخى و روزشهار آنرا در تظر نخواهم تاريخى را ندارم. با وجود اين من كوشش نورا نواه

 صهره ها از زير امواج كفـآلود ييرون آمده حفظ نمايم.

فصل اوّل
سلامتى رهبران

اگر بيهارى و مرگ ((يمبيدو)"' نبود، من هرگز رئيس جمهور فرانسه
نمىشدم.
بتنبِدو فقط يكبار دربارة قصد خود برايى انتخاب مججدد به مقام رياست جمهورى فرانسه با من سخن گفت. اين موضوع يكبار در يكى از ما ملاقات ها



آنهم هفت سال بس است و خيلى هم زياد است. همسرم حتى حاض حاضر نيست


 در صورتى است كه تنها نامزدى من مانع انتخاب ((فرانسوا ميتراند)؛ به اين اين


كار را نواههم كرد." "





 نقش درجه اول اين وزارتخانه در امور مـلكتى مى توانست مسئله آفرين باششد.




 بسترى شدن و دوران نقاهت طولانىى او بدنبال هر يكى از اين بيسأرىیها شايعاتى بوجود آورده بود. من شخصأ

 نيكسونء رئيس جمهور وقت آمريكا رنج اين مسافرت را را تحمل كريد ريه بود.

 دو صندلى راحتى قرار داده شده بود. اين قسمت را يِردها انى ازبقئه هوايِما جدا مىكرد.




دربارة اوضاع مالى و بولى جهان و نوسانات دلار در مقابل فرانكى فرانسه توضيحاتى به او بلهمه, رئيس جـبهور از من برسيد آيا لازم است تعهداتى از آمريكا براى ملـاخله در بازار معالات بولى جهان گُغته شود؟ هن در بأست او به اختصحار گُتم كه شرايط ثوليى دنيا نسبت به ملاقات قبل با رئيس حمهور آمريكا در (آَزور)" بهتر است و اين موضوع بله اندازة كُنشته اهميت ندارد. ما تنها بوديـم. ههماندار براى ما قهوه آورد. „تند لحظه بعد رئيس جمهور به من كُف ((معذرت مى خواهم. هن هنوز حالنت زكام دارم. ايتن همه سيگارى هم كف میى كشم مزيد بر علت شـده اسـت. هن بايد قبل از رسيدن يه مقصهد كمى
 مت در دسمتت ديگُر راهرو وسط ههوإِيما در روى صندلمى كنار رئيس جـههور نشستم. او خيلى زود، در حاليكه سرشئ به يكـ طرون خخم شده بود به خحواب رفت. دهان او باز مانله بود و به ستختى تنفس هى كـد . هن براى اولين بأر اورا در قيافهّ متفاوتى مشا هله كردم: بههرهاش بر اثر خستگى و بيمارى به رنگ تِره سربیى درآمده بود و بحاى بوست لطيف و صافى كه چهرهُ شادابب او را
 به هِيان خود نزديك مىشُد.
 نككنم، ولى خواه ناحواه دو يا سه بار حسُشـم به صورت او افتاد. تا اينكه
 بيدار كرديָ تا خود را آماده بِاده شدن از هوابِيها بكند، و هن در حالِيكه اخطرابب و تأثّر مشا هلده علائم وخامت حال او را با خود داشتم به قسممت عقب مراجعتت كردم.
هشُا هله اين صتحنه، بعدها مرا بياد داستانى انداخحت كه از ((آلفونس
 دو مورنى بود يكى روز صبتح هنگامى كه طبت معمول روزنا مه ها و كاغذها و

اسثاد روزانه را برای دوك مى برده مشاهلده مىكنل كه وطره خونى از دهان او بر
 دوده مى نو يسل هن در همان لحظه بطور آشكار وحششت تُحسم سرنوشتى را كه در انتظارش بود در جشتشانشى خوانذم.
 انجام يكى هسافرت رسمى به حیين در هاه سيتامير آينده اسـت، بیش خود گُفتم كه تصهيم نهائى درباره انجحام اين مسافرت مىتواند دليلى بر بهبود وضع
 انجام اين هسافرت مخالفت مىتمودند، و اگُ برنامهٔ مسافرت عملى مىشلد هاكى از ايت بود كه بيمارى او قابل كنترل استـ. روز يازدهم سـتامبر، طبت
 ترك كفت. دن هم م'نند ساير وزيران كابينه، طبت رسـي كه از زمان رياست جـهودى زنرال دوگل هعمول شده بود براى بدرقَّ او به فرود گاه رفتّم و مورد تفقد قُرار Fرفتّم.
ت夫ند ماه بعد، در ماه مارس مـال 19V\& جدى بودن بِمارى رئيس جمهور



 آن روز صبح، بر خلاوت معمول، رئيس جـمهور از دور زدن هيرز هيئت وزيران و دست دادن با هر يكـ از وزراء، كه با بِان كلمه يا جـملهاي به شوختى همراه بود، خوددأرى نمود. او هنكام ورود، در دوى صندلى راحتى خود نشسته، و يِا بهتر بگو يم فرو رفته بود. آثنار خستگى عميقى در پهرهُ او ديله
 دولت نيز، كه بدون گُتخو وضع را درك مىكردند، دطالُب وا به اخختصار برگزار


ختم جِلسه گُفت (آقايان وزراء، من امروز از شما درخواست مىكنم منتظر


 اميدوارم وضع مرا درك كنيد ." ما در سكوت خارج شديم. من از دور صداى كسعانى را كه در مقابل در ورودى ايستاده بودند و عكاسانى را كه مى خواستند از رئيس جـمهور و ديگران
 خالى هئت وزيران نشسته بود و تا آخرين نفر ما خارج شـديم از جا جاى خود برنخاست. من قبل از تشكيل اين جلسهه، در وزاربت دارائى يكـ يادداشت خحصوصى براى رئيس جمهور نوشته بودم كه به دبيرخانه كاخ رياست جـن جمهورى تسليم
 معالجه و امتراحت اطمينان داشته باشد كه من و ساير اعضاى كابينه به وظايف خود طبت خططمشى تعيين شده از طرف وى عمل خواهيم كرد و در حسن جريان امور مراقبت دقيتَ به عمل خواهيم آورد.

 ينج بعل از ظهره برايى گزارش امور اقتصادى و هالى برقرار است يا يا نه. بإسخ او

 كنكورد را صرفهجوئى كتم.
هنگامى كه آ-جودان مخخصوص رياست جمهورى مرا به دفتر او هدايت كرد، رئيس جـمهور بر خلاف معمول از جاى خود بلند نشد و كفت مرا ببخشيد كم از جاى خودم بلند نـى رشوم. من هنوز به علت اين مداواى لعنتى خيلى

 بد گمانى ذاتى او، كه من هميشه از آن رنج مى وبردم و آنرا بيهوده و بیىدليل


خيلى به دلم نشـتـ. ""
در سخنان او نوعى گرمى و هيجان الحساس هى شیثد.











آمد هميشه مىتوانيد با من تماس بگیريد. .. ")





 من أجازهُ مرخصى خواستم و برخاستم. او همحتنان نشسته بود. مقلر هنين

9- ORVILLIERS 10-CARJAC 11- BIENNAIS

بود كه ديكُر هرگز او وا دو كتار خود نبينم •

## $\star \star \star$

من كمتر در مههمانى شام به عنوان وزير دارائى شركت مىكردمر. امّا روز
 كه به عنوان منشى هامر شولد مناسبت ارتباطات زيادى در نيويورك بهـ زده بود به (انويـى )" " رفتم. در اين






 وصل بود برداشتم. وقتى خود را معرفى كردم صداى مردى كه أو را نمى شناختمه، و قطعاً مأمور كشيحى آن شب بود به گوشم رسيد كه مىگفت
 آقاى رئيس جمهور درگڭشته أست. اين خبر بزودى منتشر خواهد شد. ساعت




 شنيده بودم بازگو كردم و گفتم (ابه من اطلاع دادند كه رئيس جمهور بيميدو درگذشته است. «

صداى هن هنگام اعلام اين خحبر يكنواخت ويروح بود، زيرا براى بيان اين مطلب به جيزى قوىتر از كلمات احتياج داشتم. سكوتى حكمفرها شد، و بعد از آن هر يكـ از حضار مجلس در صندلى خود فرو رفته و مىكوشيد واكنش متناسبى نسبـت به این خبر نشان بدهد : حـريت و شوك حاصله از يكى واقعهُ
 بدانند كه واكنش خود من در برابر شنيدن خبر مرگ رئيسى جمهور چيست ؟ آرامآرام سر صحیت باز شد. كـى او را آخرين بار ديده است؟؟ كى فكر هیکرد كه پايان عمر او نزديك است؟ از عكس هايش يسيلا بود كه خیلى عوض شده است، مخصوصاً خهرهاش و گردنشي كه خخلى باد كرده بود.... 2 سيس تعريف و ستايش شروع شده از اين تعريف و تمـحيدها كه ارزنلهه ها درين A كسى ايجاد نمىكتد. داستانهاى مختلفى از نيكـنفسى و انسانيت اوك از عالْقئ او به امور فرهنگگى و هنرى و مخصوصاً ذوق و سليقةء او در نقاشىى دعاصر و بالاخره ساد گیى زندگى او نقل مىشد. هنوز كسى به موضوع جانشينى او
 احساس هى كردم كه اين هوضوع سرانجام مطرح خواهد شد.
 شُبِهأئى كه صبت فرداى آن هى بايست جلسهة هيُت وزيران تشكيل شود
 و بموقت خود را به جلسهه برسانمـ .
 بالا بروم. وقتى به سرسرا رسيدم چراغخها را خاموش كردم. در تاريكى ششب
 مرده بود.

## $\star \star \star$

بخت يا تصادف مرا يارى كرد تا در دورئ نسبتاً طولانى هفت ساء
 ملت به علت معالجهه يا عمل جراحى ترك نكردمر. بيهارى من منحصر به
 مـارس به آن مبتلى مى شدم .
چون در يکى مورد اين بيمارى به درازا كثيد از سال 19VA به بعد به واكسن جليد ضد گريپ متوسل شدم. خانم حرستار كاخ اليزه كه در زمان رياست جمهورى زثرال دوگل و يمبيدو هم در كاخ ريا ريا ريت جمهورى خدمت مىىكرد هر سال يكبار اين واكسن را به من تزريق مىكرد و همين براى هصونيت من تا آخر سال كافى بود.

 يـش آمد.
در يشش نويس برنامهٔ مسافرت من به مصر، مصريها پيشنهاد كرده بودند كه

 ايجاد يكـ منطقةُ حائل در صحرای سينا، كه سه ماه قبل از آن امضا شده بود، ساحل شرقى كانال هنوز تحت اشغال سريازان اسرائيلى بود. من فكر مىاكيردم كه بازديد من از كانال سوئز، در حاليكه اسرائِلى ها در آنسوى كانالن هستيند،


با وجود اين هن در فكر يافتن راهى براى تجليل از كاربزرگ فرانسويان در حفر كانال سوئز بودم. روز چچهارشنبه دهم دسامبر، روز ورود من به مصر، سادات سِ از انجام مراسم استقبال وعبور از مسير بين فرود گاه و كاخ عابدين

كه براى اقامت ما در نظر گَرفته شده بود، يِشنهاد قبلى خود را براى بازديد از كانال سوئز تكرار كرد.

 اتفاق شما از خانة (افرديناند دولسِسِ"^" در بتدر اسمعيليه ديدن كنم.")
 درجه ههمان نوإزى خود را نسبت به دن نشان بدهده، به نظر مى برسيد كه در اين مورد ناراحت شده است. آن روز سادات باسِخ مثبت يا منغى به به اين بششههاد من نداد.
دو روز بعد از آن، بعد از صرفـ ناهار در (آسوانن) نخـست وزير دصر

 كه با بِشنهاد شما به همان ترتيبى كه خواستهايد هوافقَ هستند. ايشان فردا در


 إقامت داشته است ؟. به روزنامه نگارانى كه همراه من بودند تغييرىى را كه در برنامة مسافرتمان داده شده است اطلاع دادم. اين تغيير برنامه با دقت و مهارت انجام


 گردشى :كنيّم. مردم شهر كه از طريق راديو ازبازديد ما اطلاع بيدا كردهد بودند
 اتومبيل روباز حركت مىكرديم و مردم با فرياد و هلهله از ما استقبالن مىكردندند.
 شُده بود وبه نظر میرسيد كه مه غليظى از گرد و وناكى و عرق تن انسانها بر بالاى سر جمعيت در حركت است












 باز گشتم.


 غبار اسمعيليه سر چشهه گرفته بود، مثل همان گرد وغبار از از ميان رفت.


ا


هن شاهلد ناراحتى و بيمارى دو تن از رهبران جهان هم بودهام: لّونيد برثنف r ${ }^{\text {و }}$ هلموت اشهميت
لـونيد برثنف (رهبر شوروى) برای نخستينبار در دسامبر سال IGVを
مقام رياست جمهورى با من ملاقات كرد.




 فرانسه وشوروى توافقت كردند كه هر سال يكبار با يكديگر ملاقات نمات نمايند. قرار





 موجب مسلود شدن خيابانها و هشكلات ترافيك و ايجاد ناراحتى بيهوده براى مردم ثإريس خواهد شد. من همحخنين هى خواستم در خلوت رامبويه امكان





 فرانسوى درخاطر من مانده است : دعوت شد گان مىىبايست رأس ساعت هشا
 اتومبيلها هنوز روشن بود از إريس حركت مىكردند. صبحانه در همانجا در



 به ههمانان شير قهوه با نان ((كرواسان)) عرضه میكردند و بعد أز ورف صرن صبحانه همه بطور دسته جمعى به شكار میىرفتند .



 چشت سر خود مىديليم احساس غريبى داشُتيه. ثنرال ششّم تيزبينى داشت و




 جنجره مىنشست، با حالتى شاد و هميشه مهربان و مبادى آداب بحث و گفتگوى سر ناهار را اداره مىكرد. بعد از صرف قهوه، دوگل بـش از از همه حركت مىكرد و ما هم با فاصلةٔ كمى بعد از او راه پاريس را وا در بيش مىگرفتيم. بعضى ها به خانه هايشان مى رفتند و برخیى به محل كارشان. هن
 27- SÈVRES
ــلطنت او آثاز شُده امت - م.

 كاخ رامبويه در زير زبان و دماغم بود . احساس وططبوع و لنتت بخشى كه هنوز بخاطر دارم.

*     * 

من روز قَل از ورود برثنفس، براى بازديد كاخ و نظارت بر آخخرين قسسـت

 است در نظر گرفته شده بود. اين اطاق در مرتفع ترين قسمت جـهـها گرفته و آنرا از اين جهت بنام اطاق فُ فوانسوى اون ناميدهاند كه هنگامى كه وى در جنگًا اطراو رامبويه مشغول شكار بوده است ناگڭان

 بسترى شدن فرانسوى اول و مرگ إو را نمىداند، ولى از آنجا كه اين اطاق انـ از
 اينست كه آنرا به عنوان خاطرهاى از فرانسواى اول محفوظ نگاه واشته اند اند. در كنار اين قسمت، ونسان اوريول


 دستگاه تلفن مدل سال • ها ديده مىشود. هسئولان امر اين قنسمت را براى همكاران و مترجمان برثنف و ثزشثك هخصوص او در نظر گرفته بودند. قرار شد بقئه همراهان برڭّنف در بِاريسى بدانند و در مواقّع ضرورى به رامبويه بيايند. قرار بر این بود كه برثنف پجهارشنبه شب وارد پاريس بشود و برايى رفع

خستگى سفر، شام را تنها در آبِارتمان خود صرف كثن. براى روز بعد



 حضون دو نفر مترجم برگزار شود.

 برثنف رسيد كه تقاضا كرده بود ساعت شروع مذاكرات به شش بعلد از ظهر

 ساعت چهار و ربع بعد انز ظهر دومين بیغام از جانب برثّنف رسيل : ايشان مى خواهند استراحت كنند و ميل دارند در صورت امكان مذاكرات در در ساءت

 امكان داششت به تعويق انداختن مذأكرات ان طرف انـور رهبر شوروى اينطور تعبير

 بر مبناى چخنين تعبيراتى بود كه من از طريق رئيس دبيرخانة اليزه بهَ برثنف
 ساعت ملاقات مقدور نيست و من در ساعت شثش بعد از ظهر, آماده گفتخكو با ايشان خواهم بود.





كوحٍكى از هـم جدا شله بود. در حا ليكه قَسمت هاى مختلف أطاق را از نظر

بكنيم.

در ساعت مقرر وارد سالن شدم و در همان لحظه ديدم كه در مقابل باز شد






 تكان دادن آن سرش را بطرفن مترجم خم كرده و مطالبى كُفت. او خوشحالى

 تأسف خود را به مناسبت دركذشت رئيس جـمهور فقيد بمبيـدو ابراز مىداشت




 را بيرون آوردند. صحبت از مطالب دععهولى و عادى آغاز شد: علاقهٔ طرفين به


 يششنهاد مىكنـن. ما حاضريم كه براى شما ارجحيت قائل بشويم، ولى بايد شرايط شها هم برابر باشد، وگرنه ما ديگران را انتخاب خواه هيم كرد. ها. من

خود را در موضع شغل سابقم در وزارت دارائى فرانسه يافتم. اينها همان مطالبى بود كه ما مرتبا در كميسيون مشترك فرانسه و شوروى دربارة آلن بحث





 استخوان را در آب مىشنوم، درست مثل اينكه مغصلهانى استخوان فكى او از هم جدا شده و تكان مى شورند. برای ما جایى آوردثد، ولى او آب خواست.

 خط مشى مشخص و تعيين شده منحرف نشود. او از بركنارى نيكسون متأسف بود زيرا ((هر چیند كه او با ها دشمن بود، ولى میشد با با او مذاكره كرده).
 خارجى مشورت هىكند همان سياست را دنبالل خواهد كرد.
 گفت (راتحاد شوروى حاضر است نفت در اختـيار شما بگذلارد، ولى ما نفت زيادى براى صدور نداريم و بايد در درجه اول احتياجات كشثورهاى عضو

 مذاكراتى هم در جريان بود، ولى اين موضوع به كذشته و قبل از (اشوكى



وسائل و تجهيزات فنى دريافت مىكرديم از پچند ميليون تُن در سال تجاوز












 درست و در خط مستقيم راه برود.











بزششك مهخصوص او در انتهاى ميز از دور مراقِش بود. ما حرف زيادى با هم


 انتادها ای مطرح مىشود.
 حال آنرا خواهد داشت كه از مرحلئ كلى گوئى بگذريم و وارد جزئيّات بشويـم، تا شايد حاصلى ازانين ملاقات بدست آيد؟
بعد از صرف دسر من برثنف را تا سرسرا همراهى مىكتم و در آنحا از هـم

 شب را در آنجا به صبح برساند.

## $\star \star \star$

براى بازديد برثنف در اكتبر سال 19Vه به مسكو رفتم. شورويها به اين

 حديكه بتوانيسم با يكى هوابِما مسافرت كنيم در اين سفر همراه من بودند. براى اقامت ما كاخ كرملين در نظر گرقته شده بود.
 مرا در اين سفر مورد توجه قرار داده بودند. آيا اين مسافرت همان شكوه و



 زاويهُ ديگرى نگاه مىىردم. من اعتقادى به مفيد بودن اين تشريفات و







 ظاهرى آن. آليا فرانسه هنوز آن امتياز و اعتبار سياسى را كا كه بر اثر ابتَ ابتكارات

 امتيازات بيشترى از ديگران، از جمله آلمان فدرال استفاده كنتد؟ در زي زمينة



 و يكى سد اضافى در برابر احتمال يكى درگيرى نظاهى با غرب در آينديه به
شمأرآورند؟





 كاغذى فرانسه و شوروى ورود ما را خوشآمد مى گغتند. من برانى پِاسخ به ابراز

احساسات آنها به طرفشان رفتم، هر حند مىدانستم كه آنها اصلاً نـىىدانند كه


 گرم اسمیورت زمستانى بدن آنها را از سرما دحافظت میىكرد، و دخترها هم جوراب رشـى به ها داشتند. بعد از انجام تشريفات استقبال بطرف مسكو براه افتاديم. كاروان اتومبيل هاى ما نحخست از ميان جنگل انبوهى ازَدرختان قان كُششت و سسبس از كتار بناى يادبودى عيور كرديم كه سمبل آن حلقه هاى سيم خاردار بار بود. اين بناى يادبود نشانه آخرين هرحلهُ يشروى آلمانيها بطرف مسشكو در دسامبر سال



 داخحل مسكو مشُاهده مىكرده اسـت. از اين نقطه به بعد بولوارهأى وسيع حومهٔ مسكو كه تقريباً از جمعيت و


 قرار دارد و در همين نقطه استت كه مىتوان به بَگُونگى استقبال عمومى از مهمانان خارجى بی برد. من درست همين مسير را دو سال قبل، درثوئيهُ سال 19V乏، هنگڭامى كه وزير دارائى فرانسه بودم^ّ طى كرده بودم. جمعيت انبوهى در انتظلار كسى 37- HELMUT SCHMIDT


بودند و آن كس من نبودم. در آن موقع به من گغتند كه قرار است تخـت وت وري ورير



 آنها را براى شركت در مراسم استقا










 ديدنـ شما خوشحالل هستند! "،






39. PHAM VAN DÔNG



 به اين بناى عظيم يكى خصوصيت وحشى مى بخششد.

 قسمت ورودى ساختمان مى آيد و تا مقابل آسانسور مرا همراهى مى مكند. پیند لحظه بعد ((آنيمون)) هم به ما مسيّيوندد.


 زرورقهاى رنگارنگا ديده مىشود.
 بخشى از خانوادهٔ سلطنتى در اين ساختمان اقآمت داشتهاند بيستم هم مدتى تزار نيكولاى دوم درآلذ سكونت اختيار كرده است. شب، در ساعت 19، بعد از اولين ملاقات و گْتّگوى دو نفره با برزثف ضيافت شام رسمى در تالار پِيرائى كاخ كرملين بر با شى در كنار هم از هدعوين استقبال مىكنيم. تعداد هدعوين در حدود دير دويست نفر است، كه به ترتيب وارد تالار مىشوند. قبل ازهمهـاعضاى هيئت نمايندگى
 روززامهنگاران.
برزنف حالت خستهاى دارد، ولى به نظر مىرسد كه مواد تقويت كندهُ
 تند نقاشى شده و تصاوير زيادى نوى آن ديلده مىشود. دربارهُ اين تصطاوير كه

بيشتر مناظر جنغى و شخصيت هاى معروف سلطنتى روسيه است توضيداتى به ما مىددهند. سقف سالن كوتاه است و به بناهاى دوران ايوان مخوف شباهت

در سر ميز شام من و برزنف روبروى هم نشّستهم. هن برایى نشستن بر روى
 سوسلوف " ا را با موهاى سفِيدش و قيافهاى كه شُبيه يكى دانشجوى بير بود شناختم.
برزنف ستخرانى خود را از روى نوشته مىخوأند. بدون ترديد به علت
 مىكند، بطوريكه به نظر "ى رسدل لحن تهديدآميزى دارد، در حاليككه در ترجمهي
 صميميت و خوشىآمدگوئى را كه مبتنى بر تعازفات معهول و تأ كيد بر اهميت زوابطط فرانسه و شوروى است تحتالشتعاع قرار مىدهد. من هم به توبئ خود

 كرده بود نوشتهامر.
بر بِششنويس عانى نطقى كه برایى من تههيه شده بود دو نكته افزودم:






 گمان آنها ها هدف و مقصود آنان را از آنتهِ در زير پوششش اين اصطلِّح بيان


زيسكار دستن وبرزّنف رهبر شوروى

((تالوفى.حويان) آلمانى مورد اتهام قرار میگرگتيم.

سوسلوڤن، كه من هنگام برخاستن برای صححت چجهرة او را بختوبى





سالن بيرون برد . او صمميميت و خوثى مشنريى خود را بازيأفته بود.
 هنتظر من خوا هلد بود و افزود ((ما خيلمى وقت لازم داريم. خحيلى كارها بايد با

هم بكنـيم.
براى بازگُشت به هحل اقامت خودمان كه در هاخختمان ديِكرى؛ در آن

 تولستوى



 $\star \star \star$
 چوليانا ¢)

 خانه ايكه تولستوى در آن زند گی میىكرده از خوب سانخته شده است. خانه

وسيع و ساده است و تخته كوبى هاى منبت كارى شُده در آن ديده مى شود.


 فيلم "(جنگگ و صلح") نتش يرنس بولكونسى \& شخصيتى است كه تولستوى خصوصيات پدربزرگ خور خود توصيف كرده است. اشياء و لوازم شخصى تولستوى دست نخخورده باقى مانـلده أست. همانطور كه رسم روسهاست ربدوشامبرها به پوبار رختى آويزان شده و كفشنها را در قسمت پـائين گُنجئ ديوارى گذاشّته اند. در روى ميز كار او كه
 جاى قلم و دوات ديله مى شود.
ما از قبر تولستوى هم بازديد




 و تتكان دهندهُ تولستوى را، شصت سال بیا بعد از آن، در اوج افتخار، بياد آوردم
 اينست كه آنرا در همان مكان، بيادبود برادرم نيكلا مدرفون ساز

 اجرايى برنامهٔ ملاقات و مذاكرات بعد از ظهر من با بر زينف اشكالى بـيش آمده
و خود اوبعد از مراجعت با من تماس خواهد گرفت:





 !هانت مىكند. "
يرِسيدم (ششما ايِن خبر را از كجا شنيدها ايدب؟)؛

تماس خواهد گرفت.،








 من صهبت كند. ارتباط برقرارشد


 آهدند مريض بودند. ايشان سرما خورده بودند و ديشب هـم نتوانستهاند خوب




بخوابنلـ. ه


 جمعه، امروز به (ابورودينو)" ${ }^{\text {( }}$ برويد و د در عوض شود. ايشان خواهش هى

بيحالل هستّند. ه

 مورد نمايند كان وسائل ارتباط جسعى. آنها خواهند كُفت كه (اشها

 تحمل كند! (")
من فقط سه ثانيه براى انحذ تصميمي وقت داشتمر. حقايق زندگى حكم مىكرد كه جوابب هثبت بدهمه، و متتضيات حكومت جواب منفى را اقتضا

میىنمود.
هن شت اول را انتخابب میكنمب و يِاسخ مىدهم:
 مطبوعات هم توجه داشته باشيد. واكنش آنها قطعأ منفى خواهد بود و به عهلده شهماست كه دليل اين تغيير برنامه را توهيح بدهيد. شٌها هـم علت اين المر را



به علت اين تغيـيربرنامه بعد از ظهر آنروز به ((بوردينو) رفتم.
 49- BORODINO

علاقه كرده بودم كه از ميدان نبرد ((مسكوا)، كم روسها آنرا بوردينو مىنامند


 نقطه بازديد نكرده است.
من مى مونواستم مراتب تكريم و احترام خود را را نـبيت به آلن دسته از








 حاضر باشد.


 كرملين حركت مىكردند.

## $\rightarrow$ t

50- LA GRANDE ARMÉE
51- POITOU
52- PICARDIE
53- VANBREMEERSCH
54- DAVOUT D'AUERSTAEDT

 صرقتظر شد - م.

علت واقعى تغيير برنامهُ ملاقّات ما را بر زّنف بعد از ديدار روز جمعه اعلام كرد. قبّل از آلن، در مصاحبهاى كه روز ححهارشتنبه با شبكة اول تلويزيون فرانسه كردم از موضهوع كسالت برثنف جيزى نگفتمه زيرا از طريت سفارت فرانسه از ما تقاضا شده بود كه در مورد بيـمارى رهبر شوروى مطلبى فاش نشود. در يـايان سفر ما به شوروى هطبوعات ا; نتايج هثبت اين مسافرتت و



نوشُته و منتشر شده بود از ميان بِرد .
 فرود گاه ((شرميتوو)) مسكو از من استقبال كرد. اما اين بار مراسم استقبال خيلى هختصر بود. از بحچه هاى مدرسن خـبرى نبود. سفر من يكـ سنف كارى بود و به علت شايعاتى كه دربارة وضع مزاحمى برزنف جريان داشت، اگر خود
 در مورد مههمانان ردسمى ديكُر همـ رخ داده بود.

 مر كُذاشته بود. در كنار او گُوميكو وزير خارجئ شوروى و عده ای از مقامات وزارت خحارجهٔ شوروى ايستاده بودنل.
 دارند و از تشريفالت رسيى و خنده هالى مصنوعى و دريافت دسته هاى كل معافت شده ام احساس مطبوعى به هت دست داد. .

 مترجـمان ما در صندلم هاى مقابل ما نشسته بودنلد ه هترجـم هن عوض شده بود. هترجـم قِبلى آندرونيكوفت كه قِلاً به او اشاره كردم، به دلآيلى كه

نمىدانم و شابد به علت كبر سن بازنشسته شده بود. مترجم جـديد يكى زن



 نخورد. برزّنف، با دفت و كـى حيرت بیوست لطيف اسلاو و قيافوّ جلى و و


 مرإسم خوددارى كنم. شما مىدانيد كه من برنانمه هاى اخير ملاقاتم را لغو كردهام. اما من مىدانم كه شها به حسن روابط فرانسه و شوروىي علاقمند هستيد. من نمى خواستم كه غيبت من از فرود گاه سويتعبير بشود. شـما يكـ دوست هستيد. «
 با يكى دستمال مرتباً آنرا خشكى مى اكرد.



 ناصى داشتند. برُّنف دوباره آغاز سخن كرد و جملة كوتاهى به زبان ريُسى گِيت كه
 هستم."

 كه مطبوعات كشورهانى غربى هر روز خبرى دربارة وضع سلامتى اونى او منتشر
aى


اتحاد شوزوى رادر پخنين شرايطى دارد؟

 در (اراممويه)) متوجه آن شديد. اين ناراحتى خيلى خيلى خسته كنينله بود. آنرا معا لجه كردم و حالا از اين حيث ناراحتى ندارم. هِ


 مى كند هست؟ و آيا نمىداند كه انتشار مطالبى دربارئ بيمارى او حهقدر به موقعيتش لطهه خواهد زد ؟





اسـت. <










كه حالم خوب خوالهد شد. زيربناى بدن من محكم است! "،. و ناگهان موضوع صحبت را عوض كرده مينرسد:
(راين آقاى كارتر كه شما او را خوب مىششناسيلـ... دربارةٔ او حهه فكر

$$
\begin{aligned}
& \text { "مىكيد؟" } \\
& \text { در بـاسخ گفتم: }
\end{aligned}
$$

((من تابحال فتط دو بار با او ملاقات كردهام. او مسائل وا خوب بررسى مىیند. البته تجربهاى در امور بينالمللى ندارد، ولى مىتواند از عهده كار برآيد ....


 ههربان است، ولى من نمىتخواهم او براكى هن نامه بنويسـ! با




 اهانت مىكند!. او كلهات درشت و دور از نزاكتى دربارة من به كار مى اربرد

 اجازه مىدهد كه پخين رفتارىى با هن داشته باشد ! اصلأ اين آدم كيست
خودش را هیه خيال كرده است؟؟"
 شكـ كمتر از ما به اين قبيل حرفـ ها و توهين ها عادت دارد، ودرغين حال به

نظر مىىرسد كه ثامه هاى مكرر جيـمى كارتر براى او خسته كننده شده است.

ديگر تا رسيدن به كرملين سخن نمىگويد. مترحمـه ها هم ساكت و صامت و
يخز زده نشُسته اند.
من همان در ورودى كرملين را مىیبينم و از آسانسور همان ساختمان بالا

 تمام صحبت هاى قبلى ما را بياد دارد تعجحب میكتمه. اين بار ديگر او دربارة وضع مزاجى خود با هن صحبت نمى
$\square$
در ملاقات هاى من با هلموت اشميت، هرگز خستگى و بيمارى موحب بر هم خوردن قرار ملاقات ما يا قَطع مذاكراتمان بان نشّد. هرگز، مڭريكـبار. هن مىدانستم كه او ناراحتى هائى در گُلو دارد، كه بيشتر به غده تيروئيد او




 مىگرفت، ولى ديگر هرگزنديدم كه سيگار دود كند. ترك سيگار و يـيـ از جهله تدابيرى بود كه اشميت برا؟ى درمان ناراحتى
 و در شيح علت خحستگى و ناراحتى گًاه و بيگاه خود درباره آن با من صحبت
كرده بود.
 مباحثاتى كه بیش مىآمد نـىـشد. هر قدر كه زمان اين گفتتگوها به ديروقت





در تمام ملدت هفت سال رياست جحمهوری هنت فتط يكباز اi متاوهت




 را حفظ كَمب.













57- ADENAUER 58- JACQUES CHIRAC
59- RAYMOND BARRE
60-CARLO SCHMID

 الرث برده بود. اين سوسياليست شريف و سنگين و رنگين، كه ريشه هأى


 .جريان مىكَذاريم.
 هإيان مى يابِ، و اين از موارد نادرى الست كه يكى رئيس جمهور فرانسه دريكـ سفارتخانث خارجى حضور مى يابد.
 داد. ها بعد ا; ظهر همان روز در كاخ اليزه، كه به منأسبت تعطيل يكشنيه

 طبت معیول مى بايست روز بعد در ساعت سه بعد از ظهر آغاز هى شـد .

 ملانات بعل از ظهر ما به بنج تبـديل شود و مذاكر|اتمان تا صرون شام ادامه داشته

 و مسكوبدست مىآوردم ا-حسانس رضايت مىكردم. در ساعت مقرر، براى اينكه هلموت زحمت بالا آملدن از يلكان را متحمل نشود، در طبتّة همكفس، در
 ههمان خود استقبال كردم. اينجا فسمدت ورودى كاخ إست و كهن معمولاً مراسمم اعطلاى نشان لرُيون دو نور

وقتىكه هلموت وارد شد از رنگ رخسار او تكان خوردم: خهرهاش هخمور
و واكسترى رنغـ بود.

به محض ورود روى يكى صندلى نشسست و گفت (لوالرى، معذرت


 بودند.
هيرسيدم "هایى ميل داريد يا قهوه؟"



 و نفرت از كارتر به صورت يكى اشتغال دائمى فكرى برايى او درآمده بود. او
 خزانهدارى آمريكا ملاقات كردد بود. هلموت اشميت از اينجكه، در صوريت تغيير حكومت آمريكا، شولتز نفوذ قابل توجهى در حكود بودت آينده خواهد داشت

خوشحال بود.




 آمريكا به عهده بگيرد؟؟

63- GEORGE SHULTZ

 انتخاب شد وجرج برش را به مساونت خرود برگريد - م.



هلموت سشوال كرد ((آيا تصد نداريد به اين زوديها به واثنختْن برويد؟؟)


بيرون مىآمد، ويدون اينكه منتظر جواب من بماند كفت :



 بههين جهت در بإسخ آخرين سشوان او كنتم:






دراز بكشد و میيرسم ("مىخواهيد دكتر خبر كنم؟؟")






 قضيه برملا خواهد شد.








 فاصله حِند لحظه جواب ميدهـد


 كنيد. من منتظرتان هستم. "
هانكن گفت ("حثشم آقاى رئيس جمهور... فوراً خودم را مى مسانم. ")






 بم يزشكان مجرب و متخصص احتياج داريد. ")
شيكى نيست كه او درست مى گفت. ولى من فعلاُ منتطر هانكنن ود كتر دانشجوى كاخ بودم.

 از مقدهات ههـهانى شام و هحيلن ميزها حكايت مىكند. هن به هلموت نگاه
 و تنها تشانز زندكى در او صلداى خفيف نقس كشيلـن اوست. شب فرا رسيلده و

 من صحته أى از داستانهاي شكسبير را دراين شهر مجسم مىكنم. هن بيشتر

 حالل بييشند، كه هلموت بى حركت روى كانايهِ دراز كشيلده و من بـى حركت، بدون آنكه كارى از دستم برآيل ايستاده امَ جگونه فخضوت خوا(هند كرد ؟



 ليوان آبَ هم با خود آورده اسـت.


 خوالهد آهد. ه؛

 شـده إست ؟؟)



دعوت خواهم كرد تا نزد او بيايد.



 خوب خواهد شد. مثل اينكه يكى ساعتى به شام مانده. من همينـا همى مانم. ."

 كنند و هیِج اتفاق ديگرى رِّ نداده است

 بشويم. من طورى عمل مىكنم كه آنها گمان كنند مذاكرات ما به به طول انجاميلده است.
وقتى نزد هلموت مىروم، اوبدون اينكئ مثتظر صحبت من بشُود مى
 خيلى به طول نينجامد. " "
گره كراواتش را محكم مىكند. ولى يقهّ بَيراهنش پرووك برداشته است.



مز حركت مىكند، و چخنين به نظر مىرسد كه مى دوواهد با سرعت بيشتر حركت ودم هأى خود را تنظيم كند. ما در سر ميز شام روبروى هم هي نشينينيم و سخن آخر را در سر ميز او ادا مىكند.

## فصل دوّم

## استقرار

من هنگام استقرار خود در كاخ اليزه وآغاز كارم در مقام رياست جـا جمهوري
 وزارت دارائى كار مىكردم با خود به اليزه آوردم.
من اين كار را بر حسب عادت انجام دادم. آنها مردان و زنانى بودند كـي كـي


 يست هاى مديريت وزارتخانه يا سازمانهاى مهم دولتى مشغول كار بودند. از

## 1- VICTOR CHAPOT 2-VILLETELLE








 هدكارى كرده و بعد در هقامات ديگرى مشغول كار شده بودند. مانند زاك
 دولتى بود و يرونلههاهى مربوط به امور اجتماعى را بررسى مىكرد.
 مراتب لياقت و وفادارى آنها بود. اينها همكاران الستئنائى و فعال و برجسته و
 همكارى وجود داشت. بعضى از آنها مشل زأكى كالوه همبازى بن در تنيس بودند. در انتخاب آنها هن به رويه فميشگى خـى خود عمل كردم
 حساسيت هاى جسمى يا فكرى براى شمها دردسرى ايِّجاد كنند.

 اين اعتراف شايد در مورد كسى كه ((تغيير در عين مداومت)، را شعار
 در زمان حكوهت او رخ داد براى جامعهُ فرانسه (افراطلى )، تلقى نمود عجيب بي نظر برسد.





4- JEAN SERISE 5- JACQUES CALVET
6- JEAN-PIERRE PUAULT 7- JACQUES DE LAROSIERE
8- MICHEL PEBEREAU
9- LIONEL STOLÉRU
10- BEAUCHAMPS 11- OLIVIER FOUQUET

قابل استفاده نيستند، تابلوهاى نقاشى كه يوسته ويوسته مى شُوند، وبطور خحلاصه

 و بر آن هه از درون هـهُ آن هِيزهائى را كه دوست مىداريم مكيروساند افسوس خوردهام.
ديل اين احساس كاملاً غريزىى ونامعقول را را من بعدها يافتم: ترجيح و برتر



 .بهترين آثار ادبى عاست يافتهام:

$$
\begin{aligned}
& \text { باله، بهُّت سبز عشتوهاى كودكى } \\
& \text { بهشت بإكى كه مسلو از لذائن نهانى است }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آلِّا مكتوان مويه كانان دوبارْه آنها را بياد آورد؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بهشت بإكى را كه مهلو از زلذائث نهانى است؟ }
\end{aligned}
$$









كارهاى دولتى ترجيح مىدادم كه از ((سياست )هدورى كنم و از هدكارى با كسانى كه در بخشت خصصوصى تربيت شده بودند اجتتاب ورزم. گروه همكاران من در وزارت دارائى با جنين تدبيرى تركيب مناسبى داشي داشت
 تغييرات در شروع كار، كسانى را كه به مهّامات مختلفى منصوب كرده بودم



 انسانى خود را از دست مىدادند
 اساسى و بنيادى بوجود بيايد. نقش يكى رئيس جمههور و وظايقى كه بر عهلدة


نخست وزير، مقامى كه من هرگز متصلدى آن نبودهام، تفاوت دارد.






 مى نمايد، امرى كه در تصدى يكـ وزارتخانه تا اين اندازه حائز اهميت نيست.

من صبح روز دوشـنبه YV مه كار جديد خود را به عهلده گزفتم.
 نتايجِ قَرائت آراءٍ را در اطاقَى در وزارت دارائى از طريق تلويزيون تعقيب

زيسكاردسثن و همسرش ("آنيـونه")


ينّجره مىديدم.

 كه مرا در اين مبارزه يارى كرده بودند هلحق شوم. آنها در ساختمانى كه برا براى
 در آنجا جو شاد و برهيجانى انى حاكم بود. همسرم آنيمون هم در آنجا انتظار انـارمرا
 احساسات مردم روى بالكن برويم. من اين كار را كمى مضهحك ورا وسبى
 يكى انتخابات آزاد است به يكـ واقعئ تاريخى تبديل كنـم. با وجود اين در

مقابل أصرار و فشار هردم نتوانستم متّاومت كتـم و به اتفاق آنيمون روى بالكن



 خارج شدن از ساختمان كار آسانى نبود. ما مى بايست از ميان صفونـ بهم



 مى فشردم تا كسى در اين ميان فراموشى نشود. اتومبيل در گوشثة خيابان





 تلفن در اين وقت شب عادت ندارم و مشل همه فكر مىكنم كه انعكاس اين

 كه تلفن از خارج است و لحظهاى بعد يكى صداى تودماغى به انگگليسى گفت :
(٪اينجا كاخ سفيد است. رئيس جمهور ايالالات متحده مىتخواهند با برزيدنت زيسكاردستّ صحتبت كتند. " "
باحالتى بين خحوابب وبيدارى افكارمراجمع كردم و كفتم ((بله. من هستم.،)"


فرانسوبها انتخاب زيسكار دستن را به زيانست جمهورى فرانسه با حيرت استفبال كزدند. يك كاربكاتوسـت فرانسوى يس از انتخاب وى به رياست جمهورى اورا بصورت يكى

شُعبدهباز تصوير كرده است.

هدان صدا در چاسِخ گفت (الطفاً گوشى را نگّهداريد. آفَى رئيس جمهور


 همـجنين كنفرانس هاكي ويلى و مالى در واشنگتن ديده بودم. نيكسون گفت (ابا كمال مسرت انتخاب شـشا را به مقام رياست جمهورىى فرانسه تبريك مىگويم. هن از مراتب لياقت و كاردانى نشها آگاهمـم

 "بود همكارى كتيم." او مرتباً حرو میزد و فرصتى بوأى بأست گفتن به من نمىیاد. به نظر

میزسيد كه هیزى را از روى نوشته هییخوانَد. ولى بهر حال لحن كلام و سخنانش دوستانه و محبتآميز بود.







## **

 از مقامات وزارت كشور فرانسه است، و علت اينكه مى اخواهم بعضى كارها رارها را
 اطلاع زيادى ندارند.


 تاشران ونويسندگان هم روابط نزديكى دارد.
((ميشل بونِياتوسـكيى)"
در مذاكرات من و سوزاى حضور دارد.
 رياست جمهورى را به عهله دارد برود و از او بخخواهد كه تا تا وتّتى هن رسمأ



15- Watergate 16- Philippe sauzay
17- ANDRÉ MALRAUX 18-EDGAR FAURE
19- MICHEL PONIATOWSKI
20- A. POHER
 اين هدث مى،بايست مرتباً بين اليزه و وزارت دارائى در رفت و آمد باشد. برنامه سرانجام تنظيم شد. مرامسم شروع كار هن در مقام رياست تشريفاتي در ساعت ده و • ع دقيقة صبح در تالار جشتن هاى اليزه آغاز هى شـد. سيس مراسیى در طاق نصرت به عمل مىآهلد و براى ناهار نخست وزير و
 آٓارتمان شخصى او بازديد نـايِم و سِس در يكـ ههمانى در تالار شهردارى حضور بهم رسانم.
 بود او استعفاى دولتش را كه من هم يكى أز وزيران آن بودم تسليم كتد. هن در نظر داشتم بعد از آن نخسـت وزير جديدى تعيين كنم.

يكتشنبه ף Y مه، آخرين شب خود را در وزارت دارائى به صبح رساندم . صبح روز دوشنبه، در حاليكه اخبار ساعت هشت صـت صبح را از راديوى



 خودم آماده كرده بودم. اين نطق را جند بار مرور كردم و يكبار ديگگ هم
 سيس طبت معمول، ساعت هشت و نـيم صبح صبحاتنه تحود را در سالن




21- JEAN-PAUL ANGLÈS 22- PIERRE MESSMER


زيسكاردستن يس از يـيروزى در انتخابات در ميانْ طرفدارا,نتش

 راه افراط نيسِمايم.






 بدنبالن !و حركت میكتم.


شُكلى كه معمولأ كسانى كه مىاخواستند مرا ملاقات كنـد در آنمجا
 كند. من دست آنها را مى فشارم و از خدماتشان تشكر مىكيكم. ما با آساتسور
 هنگام حركت كارمندان وزارتخانه را مى بينم كه براى آن آخرين ديدار و

 كرده است. معهذا ترقى من، ترقى خود آنها هم محسوب می میشو سكوت و حيرت آنها بيشتر از اين لحاظ است است كه توقع داشتتند با تشريغات مدجللترى وزارتخانه را ترك كنم. وقتىكه ازد در اصلى وزارتخانه خارج







 عكاسان عكس بر مییارند.

 موزيك آهنگ سرود ((هزيمت)) را مىنوازد.


مرا در دستهاى خود مىگِيرد. هر دو به اتفاقَ به طرف سالن سفرا حركت

 نشان لزيون دونور را كه عبارت از يكى لوحه و گردنبند سنگگين فلزى است تقلـيم میكند .
 من مى آيد، تا هراسم در رأس ساعت مقرر انحام شتود. من در اين هراسمه، و تمام

هراسمى كه بعد أز آن بِش میآيد در رعايت وقت دقيق و هراقب خواهم بود.





 با قَ بلند و موهائى كه يشش از موقع سفيد شده اسـت وزت و وقار لازم را برأى سـتى كه به عههاه دارد داراست، و در عين حال شيطنت و شوخطبعى در





 حاضران به گوثن مى رسد.



تمام جلحِراغ هاى تالار جشنها روشن شده است. نور به قدرى تند و قوى است كه آثار فرسود گى تابلوهاى نقاشى و يردهه هاى مخخملى قرمزرنگ اطراف را مىيوشاند. تمام شخصيت هاثئى كه در حكرومت داراى معام و موقعيتى هستيتد در صف هاى مخختلف دورادور تالار ايستادها اند. رئيس شورائى قانون اساسمى،






به شـمار مى/آمدم.

من هميشه از خودنمائى يا نمايش قلرت و شامخصيت با با آويزان كردن نشان و يراقَ يا بر سر گذاشتن كلاه رسمى و بدست گرفتن عصاى مطران برهيز



 نيست و در هر حال نوعى تفاخر و خودنمائى است. من فكر مىكمنم كه ضمن حفظ زيباثي اين مراسم مىتوان آنرا سادهتر كرد.




 رورّه فرى اعلام مىكند (انتايج انتخابات رياست جمهوري نورى به شرح زير است:


مىكنم." "






 آن وفادار بـانم.









 گذاشتند ومن چخنين آغاز سخن كردم:

آقايان رؤساى مجلـينـ
خانمه ما، دختر خانمهـا، آقَايان
امروز عصر تازهاى در سياست فرانسه آغاز ميشود.

اين عصر تازه، آقاى رئيس شوراى قانون اساسىى، فتطط به خاطرِ نتايج انتخابات كه اكنون آنرا اعلام كرديد، و با ادأى احترام بـ فـران فرانسه و تاريخ طولانى آن موجب افتخار من الست، آغاز نمى انشود.
 كه به من اعثـاد كرده و مرا به عنوان بيسثمين رئيس جـهورى فرانـوانسه برگزيدهاند نيست.




 داشُتهاند. من نخستين درود و مراتب الحترام خود را دا در مقام رياست جمهورى تقديم كسانى ميكنم كه در اين مبارزه با با من به رقابت

 اين تغيير و تحول بدست من انجام خواهد شدل، اما من به تنهائى اين كار را انجِام نخواهم داد. اگر من بطور كاسل وظايف رياست جمهورى را به عهده میگيرم، واگر


 حقوق و وظايف خود مىياشد. بن در اين كار تنها نيستمب، زيرا انعكاس
 تغييرات را با ملت فرانسه، و براى ملت فرانسانـيه، در كلئّ وجوه و ابعاد مورد نظر آنها انجام خواهيم داد. آقابِان رؤساى هجلسِين، خاتمها
 متحد و برادر، اين عصر تازه رابا هم درنورديم." "



 نشُدم. من به صفحات سفيد كتابى كه به آن اشاره كردم مى انديشبدم و آرزو
 سخخانم با كف زدن حضار استقبال شد. با اينكه در چخينين مراسمى ابراز

 احساسات حاضران بیتأثير نبود.







 جمهورى اووبهر رسيده است تشكر میكنمر وهر دو به راه مى افتـتم. ***
قستـت دوم برنامه در خيابابان انجام مىشيود.
 گمنام گل بگذاريم و مثنعل زير طاقنصرت را را دوباره روشن كينـيم.
 يكبار مراسم آغاز رياست جمهورى هريكى انز زؤساى جمهور آمريكا ريا را بدقت تعقيب مى كردم. اين مراسم شكوه و جلال خاصى داشت و در در جشنها و

مجالسى كه به همين مناسبت در واشنگتن بر يٌ مى مشد جمعيت زيادى حضور







 نمى نواستم چینين منظرهاى تكرار شود.
شايد در آن موقع كه رئيس جمهور يكى مقام تشريفاتى بود و و از مرف


 جشن گرفت.

 فور كه مىبايست در مقام رئيس مجلس ملى فرانسه مرا همراهى كند در كوش من گفت:


خيلى ها را شوكه خواهد كرد. ه

براى تغيير اين برناهه خيلى دير شده است.)..
 بيادهروها ايستادهاند ابراز احساسات مىكند و من عموى (آنيمونه) را هم


مى انديشم (آِيا جمعيتى آَنجا خواهد بود؟")



ادای احترام مىكنم.















عبور ما ادای احترام مىكتند.

ميدان اتوال تا كنار نردهها و و در هر دو دو سمت خيابنا
 راطى مىكنيم و در زير طاق نصرت مى ايستيم. من كلى بر مزار سرباز گمنام
 سنگى نقر شده است، نامهاى عجيب و غيرعادى، شناخته و ناشناخته

 نظرم هجسم میگردد.






 را ديديم كه در هيان زوزة مدتّد بوقهاى اتومبيل بِيس عبور مىى كرد و مردى به


كشته بودند.

به اليزه میرسيم. در سرسراى كاخ مهمانان ناهار أجتمأع كردهاند. هـ



 با نود گفتم او حتماً كوش هاى تيزى دارد ا

 وزانئ من هم تسرى بِدا كرده است.

35- FRIEDLAND 36- PAUL DOUMER

كاخ اليزه كه بايد از اين بِس در آن سكونت اختيأر كنم دو قسمت داردن :

 خانوادهاش در آن زند گیى مىكنـن








 وزير دارائى به آنها گزارش میدادم.









 ماند.
 رنگگ آبى نقاشى شده و سابقاً منشى هاى رئيس جمهور در آن كار مىكردند به.




مصاحبه هاى تلويزيونى هراسـم بحهاردهم ثوئيه استفاده مىكتم. من فوراً اين اطاق بزرگ و ووشن و آفتابگير را انتخاب مىكنـر، و همين
 تذكر مىدهد كه كسانى كه قصهد ملاقات مرا دارند بايلد از اطاق منشثى ها ها يا دبيرخأنه عبور كنتد. از نظر من اين مسئله اشكالى ندارد بزرگى ديگر جهان، از جمله رهبران آمريكا و شوروى و آلمان هم كه دن از از آنها ديدن كردهام چنين كيفتّتى دارد. براى مبلمان اين اطاق بيشتر از وساثلى كه در اليزه وجود دارد استفاده


 هميشه روى ميز من بوده أست. دبيرخانه در اطاق مجاور دفتر كار من مستقر خواهد شد. دفتر كار زنرالن




حاللا وقت آنست كه از قسمت اندريّه

من ثابحال بيث از يكبار وارد اين قسمدت اليزه نشدهام . آنهم هنگامى بود

 در سرسرایى اين قسمت درى را به من نشان مىدهثند كه ثنرالل دوگل هر شب رأس ساعت هشت آنرا شخصاً مىيسته و به كسى إجازْ نمىیداده است

 مى نشسته اند.
ضمن بازديد از اطاقهاهى اين قسمت به اطاق خصوصى رئيس جمهور






 است كه وقتى بنجره را باز مىكيم مىتوانيم شاخه هاى درختان ران را لمس

من همين اطاق را براى دوران زندگى خود در اليزه انتخاب هىكنم.

فصل سوّم

جهر0 0

اين سئوال غالباً براى من مطرح است كه: روابط شخصى بين رهبران








 خوشايند و گاه نامطبع و ناخوشايند، گاه گرم و دلنِير و گاه سرد و زننده و حتى نفرت انغيزيز است.


 نمونهاي برایى بِاقتن بإسخ به سئوالات فوق با باشند.

شاه ايران
اولين مهمان خارجى عن شاه ايران بود.
 رياست جمهورى يمبـيدو تنظــيم شده بود.




 خصوصى دلاثل خوددارى خود را از شركت در اين جشنه انها ابراز داشته بود. او

 نخست وزير فرانسه بود برایى شركت در جشنها بها ايران فرستاد، ولى شاه از از

 سلطنت خود به شمار مىآورد.






 مسئله و مشكلى وجود نداشت، عادى ساختن روابط فِيمابين يس از ایِن ماجرا
 از بِيان اين ماجرا و آتشتى آنها هكايت مىكرد.

هنخامى كه من كار خود را در مقام رياست جمهورى فرانسيه شروع كردم زان بل آنگله رئيس تشريفات رياست جمهوزى موضوع اين دعوت را با من در هيانت كُّاشت.
مسئه از اين قرار بود كه آيا ها اين دعوت را كه برإى آخر ماه ثوئن
 ثوئن كمتر از شُش هفته باقّى مانله بود و تهيّهُ مقتّهات مسافرت در اين مدت كمى دشوار بود. ولى من با اطلاع از مسائلى كه در روإبط فرانسه با ايران بوجود آهله بود ترجيتح دادم كه دعوت تأييل شود و مسافرت در تاريخ بيشنبينى شده

انجام گردد.
پاسخ شاه سريع بود. او گغتت كه با كمال مسرت به اين مسافرت اقدام خواهلد كرد. هن بعداً هتوجه شدم كه او انتظار تجديد دعوت از طرف ما را داشته و در اين امر كه برنامهٔ هسافوت در تارين مقرر انجام شود حساسيـت

داشته است.
من از پْذيرائى او خوشحال بودم، زيرا ديلدار وى خاطرهاى را در من زنده
محىرد.
$\star \star \star$
 آغاز حملهُ بهاره به آنسوكى رودخاتهٔ راين، مشغول تدارك و تجحهيز قواى خود بود. از هاه دسامبر به اينطرفن، هواى بد و برون و مقّاومت لكوحانه واحدهاى آكمانى جيشرفت عهليات ما را براكى تصرفن كامل آلزاس عملاً متوقف كرده بود. نيروهاى ما در منطقهأى در طول رودخاذه واين كه به ((فرورفتگى كولمار) ' ' معروف است موضنع گرفته و استحكاهاتى در اين نقطه احداث كرده بودنل.
 سازمان و تُتهيز نيروهای خود يرداخته بود. او كادرهاى جوان را در محلى در






 دهند گان با فرياد بلندى كه هنوز در گوشم است اعداد يكى تا سه را خيلى كشيده ادا مىكردند.
اين تمرينات كه در نوع خود بديع وتازه هبود، و در باينزده كيلومترى مواضع






 مى مردند تا ما با صداى صفير گَلوله ها در بيخ گوش خود و وطرز عمل آنها آشنـا شويمى روز صبح فرمانده گروهان ما مرا نزد خود فرا فرا خواند و گظت : (شاها ايران مىنواهد از تمرينات ما بازديد كند. شـها برائ همراهى اودر
نظر گرفته شدهايد.،"'

## 3- ROUFFACH








 شنل سياه بر تن كرده، قسمت جلو آنرا با زنجيرى به گُردن بسته بود و يكـ


 اندام ظريف، رنگـ تِيره، خطوط خهره́ معمولى، شقيقه هاى بهم فئرده، بينى

 دأشت و چحند افسر عالى رتبةً فرانسوى، كه من در آنموقع درجات آنها را درست تشخخيص ندادم، همراه وى بودند.




بازديد شاه در نظر گرقته شده بود بود.
 و جريان مانور و تمرينات نظامى را براى او توغيح بدهم اريم.


 سر همّ در حاليككه سر خود را خم كرده بودند در طول ديوار شُروع به بيشّروى
 يا سه متر از هحل اصابت كُلوله ها فإصنه داشتته باشند. در اين كار خِطرى وجود

نداشت.
در جريان اين عمليات، شاه به طرف سن برگشت و گفتـ:

$$
\begin{aligned}
& \text { ((شما هم در اين تمرينه ها شركت كردهايد؟؟) } \\
& \text { جواب دادم ((بله، اعليحضرت. }
\end{aligned}
$$

در مورد طرز گفتگو با شاه به من تعليم, داده نشده بود، ولى در در آن لحظه


دوباره بـرسيد ("آيا ترسيديد؟؟)
 عين آهستگى، وزن و آهنگ ديگرى داشت، مانند آوازیى كمه بدون موسيقى و آهنگ خوانده شود.



 نفس خود هيجانانگگيز بود. اما اگر روزى واقعاً از روبرو به طرف من تيراندانى

 جانّى بُنهان شوم؟ گفتگوى ما اداده يافتِ. من مراحل مختلف تعليمات جنگى









من شانزده سال بعد او را در سغرى كه براى ديدار ثزنرال دوكُل به بإريس كرده بـود مالّآت كردم و در اين ملأَات روايط اقتصهادى فرانسه با ايران مورد
 انينكه هـمراهانش اين موضوع را به وى يِادَورى كرده بودند؟ در هر حال شَاه اشارهای به ايِن ديلا مكآورد.

بِّيرأئى فرانسه از اولين ههمانان رسـمى من باشكوه بود.
 هواتى روزهأى جشن و عيل را داشتت. فرانسو يها شيفته تغيير حكومت و تغير
 نمىشـناسند بيش داورى مثبتتى دارند. درباوهُ رياست جـههورى من هـم در آغاز حنین داورى همىشد، با وجود برخحى مخالفت ها و بلـينى هاء بسيلرى از مردم
 میىكردند.

حر مدت هفت سال رياست جـهورى عن، برنامهٔ مسافرت مهـماتان خارجى به وْ انسسه تقريباً مشابه يكديكِ بود. برتامه بِا استقبال در فرود گاه اورلىى


 7 - برنا بُ متَترك يا



 8- RUNGIS

را كه ساختمانهاى جِديدى در آن بنا مىشود و رودخانهُ سن را نشان میدهمم.
 آمدن در ميدان انواليد ارتفاع خود را كم می مكند.


 بر مىدارد. اتومبيل هاى رسمى در مر ميدان ان انوالِد منتظر ما هستند و بقيه مسير از اينجا تا كاخ اليزه كوتاه است.



 از مهمانان خارجى در اين محل مستلزم رفت و آمدهانى مكرر با تشريفات رسمى بود كه موجب راهبندانها و ناراحتى و عصبانيـت مردم مى شـد ا اما با با عبور از مرض يكى خيابان مىتوان از هتل مارنينيى به اليزه رفت. هتل با با ذوق و ور سليقة صاحبان قِلى آن به خوبى تزئين شده و درواقع محموعةُ باشكوهى

است.


 مى شود.


 9- MARIGNY I0- ALAIN DE ROTHSCHILD
نام ساختمان وزارت خارجئ غرانسـ است كك در خيابانى به هسيز نام بنا
 لباسهايش بوسيلئ يك خدمتكار است. تابلو با الهام از الهئ رومى (" كشيده شده است.
نخستين مذاكرات خصوصى، كهي يكى ساءت وقت براى آن يُشّ بينى




 طبيعىتر از آغاز به نظر مى مسل.

## ***

هنگام بازديد شاه ايران كار تزيينات هتل مارينيي هنوزي تماني




 هم در برتو اين نور سبزى تندى داشي




 مراسم وصرف حاپى از هم جدا شديم.



براى شام قرار بود مجدداً يكديعر را ببينيم.

* $\star$
 را كه ثزرال دوگل در همينجا براى نرا نوج جوان



 حضور داشتند خاطرهاى بيادماندنى بود، و هيثة آنها در اين احسانس شريى
 مىددهد.



 بازى نخواهند كرد.


 غزورآفرين را به نفع فلان شخص يا فلان حزب مصادره نمايد. ليست مدعوين طورى تنظيمر شده بود كه حتى المقدور از طبقهبندى
 كسانى كه شغل آنها ايجاب میاكرد به اين دهمانى دعوت شده بود بودند. بيشتر

 هن آنها را مىديلد كه پِس از اعلام زامشان از طرف حاجب مخصو


 مشا هلده آن شكوه و جلال توأم با متانت و آرامش شچين ها را از صورتشان محو

كرده است.
 مطلا را كه بوسيله ((هانرى اوگوستت)"^1 ساخته شده و شهر بِإريس آنها را به هناسبت مراسم تقديس نإلئون به وى تُديـم كرد، براى ايت مههـانى تدارك ديده بود. ما رو به باغ، در مقابِل محور كانال نشسته بوديه، و از آنجا كه آن روز يكى از طولانىترين روزهاى مالل به شهار مىآمل هوا هنوز كاملاً روشن بود و
 براى آن شـب آتش بازى هم جيش بينى شده بود. محلل انمجام آتش بازى در
 پاركى مىشوند. هن وقتى كه فهميدم آتش بازى آن شب را فقط براى مدعوين در نظر گُظتهاند حيرت كردم و گفتم ترتببى داده شود كه مردم هم براى

 من مىدانستم كه هسئولين أمر شانه هايشان را بالا خواهند اندانحت و خخواهند گغت ((أكر آقاى رئيس جحـهور اصرار دارند. ...). بلى . من اصرار كردم و مردم ورساي توانستند در اين جشن شركت كنند.

## * *

فرداى آن روز هن شاه را براى تماشاى مركز تحقيقات اتمى به ((ساكلى )" "بردم. من فیدانستـم كه او علاقمند به خريد نيروگاهه هاى برق اتمى المت. . با وجود اينڭك رودى از نفت در كشُور او جارى بود، شاه گمان مىىكرد كه روزى این نعمت خدادادى تمام خواهد شـد و بايد آن را با يكـ متبع 16- FÜRLING 17-MALMAISON

ديگر انرزى جايگزين نمود.


 از نظر سياسى نظر دساعدى به رزيم شاه ندارند. با وجود اين آنها در گروه ها ها
 كارشان مورد توجه قرار گرفته است راضى بـ به نظر مى رسيدند.








 است. آنحچه مهم است ايِنست كه شهـا در كار نودد سستقل هستيَد. من در مورد

 نِيروگاه هاى مورد نياز ها را فرانسه تأمين كند. در بازگشت به تهران من دستورى براى شروع مذاكرات در اين زمينه خواهم دادهـ، .

## **


ويلاى خود در ((سن موريتز)"「" ابقامت دارد و هايل است كه با با هـم ملاقات كنيم. اين بار نوبت من بود كه براي ديدن او سفر كنم.

21- ANDRÉ GIRAUD
22- MICHEL D'ORNANO
23- SAINT-MORITZ


 ملاقات با من بيشنهاد مىكرد با همين ايام تطبيق مىنمود. قرار شَد روز دوشنبه
 و اين ديدانر را برگزار كنيمه.

 كه در زير هى يينيم عالى و باشكوه است: يكى طرف ((سرون))؛

 قاشنّگى نديده بودم و نمىدانستم كمه اين كثشور اينقدر كوههأى مرتفع را در خود حا داده است.


 هلىكويتر مخابره كتلد. هخاطب بِبام من آقاى ((پنلو سليو)"
 دارائى سويس و همتاى من بود. اما در باز گشت از اين سفر اطلاع يا يافتم كه اين بيام ساده و بیى اهميت من باعث حيرت و تدسخر مطبوعات و محافل سياسى سويس شده اسـت، زيرا آقاى (》نلو سليو،) دو سال قبل از آ آن از مقام رياست كنفدراسيون سويس هستعغى شده بود. اشتتاه تأسفـآورى بود، ولى در حسن نيت من ترديدى وجود نداشت.
 24- COURCHEVEL
25- RHÔNE 26- CER VIN 27-MONT ROSE
28- JUNGFRAU
29- NELLO CELIO
30- ENGADINE





ما بدون توجّه به رديف اتومبيلههائى كه دنبال ما حركت مى اكنند از داخل



 ايرانى كه در قلب سويس قرار گرفته يكى خانة اشرافى با نماى سنگى هانى خاكسترى است كه كم و بيش سبكى معمارى آلمانى در آن بكار رفته است.





 ديده مىشود.
 است. شـاه طرفدأر افزايس قيمدت نفت است و نمايندگان او در سازمان


 صنعتى را دهار بحران كرده است. اين كشوزها با با شـها منافع مشترك دارند و

بعضى متحلد شـها هستند. تَجلديل نظرى در قيمت نفت لازم بوده و من در أين مورد مخالغتى ندارم. ولى شنيدهام كه شـها مى خواهيد از اين هـم فراتر برويد. بحرانى كه بر ائر افزايش هجلد قيمـته هاى نفت بوجود هى آيد تكانهاى سياسى شديدى در كشوزهاى ما بوجود خواهد آورد. آيا اين با منافع واقعى ايران مطابقت دارد؟؟"
او در باستخ من گُفت (اكشورهاى صنعتى با خريد نفت ما به قيـمت تقريباً هـِح ساليان دراز منابع ما را به غارت بردهاند. حالا ها توانستهايـم اين وضه را
 قيمت نفت را در يكى دورةُ طولانى با نرخ تورم جهانتى دقاِيسه كنيل متوجه خواهيد شد كه شـما هنوز هم نفت را به قيمتى ارزانتر از سال • 197 خريدارى هـىكنيد . "
او سميس به اتكاء اعداد و ارقام به تَتزيه و تححليل نظريات خود هكيرِدازد .

 مىتخواهيد آنرا جبران كنيد. اين كار از طرڤى موجب بر هـم خوردن كوازنه
 ثروتى كه به طرفُ كشورهاى صادر كنـدهُ نفت سرازير مىאگردد باعث تورم

خوا هلد شد . ")
شاه ادامه داد ((اما ما به اين بول احتيالج داريهم. طولانیترين مرز ما با كشور شُوروى است. من براى دفأع از اين ثرزها ندىتوانـم روى هيِّكس
 به كمـك ها خواهند آمد. اما من باور نمىكنم كه آنها به خاطر ما از خطر يكى جنگ انتمى استقبال كنثد. من هى خواهم اليرات را به سوهين قلدرت نظلاهى جهان تبديل كنم . "
 الين مطلب برآثفته است. و او در ميان حيرت من به استدلال خود ادامه مىذهد: (ايین مطلب مهكن است موجب شگغتى شـما بشود. ولى ايران





 از برنامه هاكى هـا اطلا
 صنادِ اتمى كه بعد ازنفت انرزثى مورد نياز ما را تأميز كند. ")

 هیشود، انبود جـععيت روستائى با لباسيهاي رنگأرنگ و دستارها و رو ثوشنهاى راهواه، و جِوانانى را كم شُلوار جــن بِا كرده و وقت را به بطالت

 خيالـ باطل صنعتى كردن زوركى كشورش غوطه ورش شده اسـت.

"ولى اعلبحضرتا، شما داريد مقدهات يكى انقلابِ را فراهم مىكنيد!









من ضمن صحبت خود دو بار وازهُ (انقلابه) را تكرار كردم. شاه نه فقط

 تجارب كمترى از او در كار حكومت دارد به خود اججازه مىديهد دربارة أعمال











 شد. اين به عهنه هن است كه كار تغييرات و تحولات اساسى را دا در ايران به انجام برسانم وتصميم گرفتهام اين كار را انجام دهم ."

 اساس تقويم مقتضيات شخصى تنظيم كرد. آنچهُ او میى

 است بر واقعيات چيره شده است .
عصر آنروز هنگام بازگشت از مسيرى كـر كه آمده بوديم به اين مسئله فكر



## $\star \star \star$

ما در ماه اكتبر سالّ I9V7 بطور رسمى از تهران بازديد كرديم. شاه و




 تماشا چیى كنجكاو، كه آنها را هم بیترديد دست پِين كرده بودند. شهردار




 مستقبلين همه سياهىى لشيُر بودند. اين منظره برايى من شوم و و بديُّمن بود. هن اثرى از مردم تهران نديدم.)"



 نمىكرد، و همين مقردات را بر ما هم تحميل كرده برد بودند.
در ضيافت ناهارى كه نختست وزير هويدا در كاخ مريمر مر برا براى ما ترتيب

 وقيح بود و به نظر مىرسيد كه علاقمند به ايــجاد تـغيير و تحولى در كشور

## 34- MONT PARNASSE



است. من او را خحيلى نسبت به شاه وفادار يافتم. او توانائى آنرا داشت كه در
 فزونى بود و نيروهاى متخاصم كه شثكل مى گرفتند فرصتى برای اين كار بار باقى

 (امن سعى مىكنم از اين تندروىها و اججحاقات جلوگيرى كنم. اما اين



 خانوادههاى آنهاست. آنها در مقابل, اين اعمال عكس العـي العمل خشونتآميزى نشان میدهند، و اين قابل درك است.، هِ
گڭتم ״ (ولى ما اخبارى دربارة اعمال شكان كه با شكنجه همراه است. ،)
هويدا بِاسخ داد (امن در اين مورد تحقيقاتى به عمل آوردهام، برإى إينكه




 او مطمثناً در گڭتار خود صادق و صميمى است، و يا لااقل يكى نوع
M ـ متصود از يليس سياسى سازمان امنيت (ساواكى) امتت - م.

 هـسرش انجاميد - م.
 أين هطالب را بر زبان مىآورد به آن معتقد المت. أما اين ديرباورى وترديد من

 محل سكونت او انجام مى شُد خبر نداشت؟ يا تجّسم, اينكه رئيس بِليس سياسى از يكـ تهديد و خطر تزديك خبر مىدهل و شها بعد ازشنيدن حرفهايش


 هى دحلى آغاز كند. ما براى صرف قهوه در باغ زير درختان پنار نشستها ایم. كمترين نسيمى نـى وزدد و برگهاى درختان بى حركت هستند.

ناهار مردانه استـ. در حدود بيست نفر حضور دارند كه بيشتر آنها وزيران و مشاوران نخخست وزير هستند. همه فرانسه صحبت هیىنيند، و به جز تفاوت


 تحليل مىكنند و تأثير خارجيى اين مسائل را نيز از نظر دور ندارندا نـا اها ايران


 غير از هلىكوتِّر رفت و آمد كرد ؟

## 大 大

.






 گفتگو :ربارهُ مسائل سياسى اجتناب نموديم و بيشتر دربارؤ سفرهانى آينده و و

 عنوان يكى عمل متقابله، در اين روز آخر مسافرت ما را به تنهائى بِّيرقتند. در


 ساختمانى مرتفع و هتل هاى بينالمللى ديلـه مى شود. سبكـ معمارى كاخ اصيل نيست، ولى بنا خوب ساخته شده است. كف الطاقها را فرش فرشهاى
 تحتالشعاع قرار داده و هنگام لمس آن نرم و لطيف به نظر مى برسـد.

 شدهاند. ملكه از فعاليت هأى خود صحبت تى انىند و از جمله مى گويد كه در

 حرفهای او اينطور استتباط صىكنم كه ارتباطات آنها در خارج از تهران


 او وارد میشود بآيا او واقعاً بموجب كزارش هائى كه از آمريكا به من دادهاند،

بيمار است ؟؟
مل براى صرون وّهوه از ديخران جدا شديم. هن با نوعى وسواس و مالاحظّه كارى سئوالى را كه در نظر داشتـم مطرح كردم. من در بستمتحوى كلمات و عباراتى براى طرح اين موضوع بودم تا كمتر برايى او اهانتآميز باشد و سرانجام كغتمه:
((من از تلاشیى كه شها برای ايجاد يك دگرگونى سياسمى در أيران به عمل مى آوريد آ'اها هم. بسيارى از دوستان شما، و حتى مححافلى كه نظر مساعدى



 به بِليس و داد گاه های عادى محول كنيد؟؟"



 نشريات آنها را خوانده ايد؟. برنامةٔ آنها ساده است: بايد شاه را كثت!










هن در نظلر خود يا فشارى هى كتمّم و اداهس مىدهـم:


















خداحافظى میى




 بود، دقيقاً از اوضاع ايران اطلاع داشئتم.

دن به استعداد و توانائى او در امور دييلماتيك، هنگامى كه در زمان تصدى وزارت امور خارجئ فرانسه از طرف ((ميشل ثوْبر)"\$ه " سخنگوى اين


 داشت. ولى بالعكس من متوجه اين نكته شدم كه او در مورد خود شاه و اطرافيان او اطلاعات زيادي نداريارد.
 كه خروج شَاه از ايران، با وجود حمايت أرتش، اجتناب
 كمونيست ها، كه تنها تشكيلات منظم سياسى ايران را در اختيار داشتيا



 رو با شاه را نداشت. هن تصميم گرفتمّ ((ميشل پونياتوسكى ") را به عنوان
 كناره گِرى نمود، من او را با مقام سفارت به عنوان نمايندهُ شخصى رئيس

 بِنباتوسكى از روز

 با شاه به من داد.

## 45- MICHEL JOBERT 46-GUADELOUPE


((شاه بيمار است. او ديگُ قدرت مقابله با حوادث را ندارد. او به من كُفت
 وخخاهت گرائيـده است. او دچچار نوعى سرطان است كه تا كنون كيترل شده بود. ولى بـجاى آرامشی كه براى بهيود حال او ضرورنت دارد، يكـ سحالت تشنتج دائمى او را فرسوده كرده السدت...

 ارو پا شده اند و با تبسـم تلختى افُرود كه بيشترشان به نِيس رفته انـ.
 نفت خود برإى ادارة امور جارى هحروم شده است، وقتى كه برق و كاز نيست
 برإى هصرف داخلمى كشور ضرورى است تنزّل بیدا كرده است) ه.


 به طرفت تودهُ مردم را نتخواهل داد ـ او افزود كه اگر چتنين دستورى را صادر كتند ارتش از او اطناعت خواهد كرده و شايل بتوأند براى هلتى اوضاع را كنترل
 و بازداشت
داخلى و مداخلهَ خارجى درآن وجود دارد. ه)
„(أو ادامه داد كه هن بلون خونريزى به سلطنت رسيله ام و قَريب بيسـت
 تيراندازى به طرفت هردم را صادر كتهم راه حل نظطاهى و توسسل به قوهُ قهريه يكى ماجرا:جوئى هططلت است. بعلد از اينهجه كار براك اين هملكت، آيا بن حت دارم
 تندى)، البوده الست ! ! - م.
 خوب يا بِ، معلوم بود كه او خود را بدست سرنوشت سبرده است


كنفرانس ((گوادلوپپ) به دعوت من از سران سه كشور بزرگَ غربى،
 ايران در اين كنفرانسس امرى بيجا و طبيعى بود.
 آمريكائيان به هناسبات ارتباطات تنگاتنگگ خود بِا ايران، بخصوص در زر زمينئ

 رسمى خود به چچين در تهران توقف كند. شاه شامى به افتخار او داده بود و

 سفارت آمريكا و سرويس هاى اطلاءاتى آمريكا بطور هحسوس از شاه فاصله

 خود را نمى يابند. آلن روز بعد از ظهر، در زير آلآجيق دور يیى ميز گرد، كه فقط
 بود و ما مىتوانستّم با اطهينان از اينكه نه كسى حرفهاى ما را خواهد شنيلـ و
 بخوبى ديده مى شد.



 نيست. راهحل واقعى بر'ى جانشينى او هم وجود ندالد. مردان سياسى كه در

ميدان مانده اند توانائى هاى محدودى دارند . بعلاوه بيشتر آنها با رثيم ارتباطاتى

 فرماندهان آلن هم به شاه وفان الـدارند
هلموت اشميت با دقت و توجه خاصى به اظظهارات كاللاهان گُش مىدهد، ولى سخنز نـى گويد.
من نظريات دولت فرانسه را بر اساس اطلاعاتى كه از سفيرمان دريان دريافت

 مداخلة شوروى را خاطرنشان مىسازم. من به سه همتاى ديگر خود اطلاع



 حال حاضر بايد ازشاه بشُتيبانى كرد، زيرا با وجود اينكه منفرد و تضعيف شده استك، حداقل ديد واقع بينانهاى نسبت به مسائل دارد و تنها نيروى موجود در


 بوجود آورد ويک ابتکار سياسى را در آينده ممكن سازد.


 كه حاضر به همكارى با او باشد. اما جاى نگرانى نيست: نظامى ها ها هستند.
 ما تحصيل كردها اند و فرماندهانذ و وئساى ارتش ما ما را خيلى خوب مى شاشناسند.

 اليران با تكيـه به تحنين خصوصيتى بين افسران ايرانى و آمريكائى قابل حل
 برايى تضيمين ثبات آينده ايران كافى السـت
 حرو او را باور نكردهام و تأكيد هىكنلد (ابله ! همينطور است كه كفتم. اطهينا مورد از رنرالههايمان تحقيتق كردهام. آنها همليگ, را به اسم كوتحك صدا "

* $\star \star$

ورود آيتالله خـمينىى به فراثسه در آغاز توجه زيـدى برنيانگيتخت. او لوز




 ترديد داشته استت . هوابيماى يإريس نودتر پيزواز هىكرده و آيتتالله سوار اين هوأبيها شلده اسـت. وزير كشُور فرانسه، كريستيان بونه هاه هر روز گزارشتى از وقايع روزانه و
 لر فواصل معين تُحليلى ا; اوضاع سياسىى و افكأ, عمومى را كه از طرفت


 50- ORLY

دو صبحند از ملاقات رهبران آبريكا وفرانسسه و انگگليس وآلهان درپ گوادلولي"،


ارسال آنها تنظيم شده منبع مفيدى براى مراجععّ مورخين و دحققين خواهد بور بود
 ورود آيتالله خمينى به بإريس اششارهاىي نشّه بود.





 خا كى فرانسه بِذيريم. به همين دليل روز دوشنبه (م اكتبر ) رئيس بليس
 كرد و در اين حكم تأييد نمود كه آيتالله بايد ووزدهم اكتبر خا كا كـر فرانسه را ترك كند.


 ندارد.ه
 فرانسه رسماً ابلاغ نشد.

 مخالفتى با اقامت آيت الله خمينى در فرانسه ندارد و هر كونه شرايطى را كـ كه




53- YVELINES

بكنيد)، . در ضمنن دستور دادم كه خود هرا هم در جر يان امر بگُذارند.

 حوادث اشاره داشت، ولى نقش تعيين كنندهاى براى آنها قائل نبود. در اين گزارشها به نتش خاص آيت الله خمينى در اين تحولات اين نيز اشارها الى

نمى شد.
شن بعداً اطلاع يافتم كه وجود او مملو از كينه و نفرتى, شديد و نابخشودنى






 عمل ستيزهجو يانه از; خاك فرانسه اجتتاب كنثند


 خواهد كرد.




 خشونت و انقلاب صادر كنثد. هفتهُ بعد سفارت ايران به ما اطلاع داد كه نوارهاى كاست آيت آثلّ

 تشريفات رسمى و يادآورى شرايط اتامت در فرإنسه مجلداً هشدار بلدهد كه ما
 رابط و نـهايندهُ ايشان همان هعاذير را تكرار كرد.

بارى، دوشنبـه بعد نوارهاى كاست جديلدى با صداى خود آيت اللّه در
 ديكر كافى است ! اين ديگر فقطط به ايران مريوط نمىشود، اين موبوط به خود


هن وزير كشود را به كاخ اليزه الحضار كردم و از او خواستم كه موضوع لا تحقيت خاكى فوانسه بلهند. هن از او خواستم كه مقدهات اين كار را تا آخحر هغته فراهـم كند.
او هـخاطراتى را كه اين كار در برداشت براى من تشريح كردة، كه ازآن جمله انعكاس اين خبر درتهران و احتمال بروز اغتششاشاتى بود كه همكن است است عوأَب ناهطلوبى براى هنافع ما و جان اتباع ما در ايران داشته باشلـ. دن ديلدم
 كه تصميم خود را گرظته ام و ندىتوانم اجازه بلدهم كه خاكى فرانسه مأهن و

 احتمالمى آن كاسته شتود و أز آن جحله به عامل غانلگِرى و انتخاب دقَصد مناسب اشاره كردم. روز پیهارشتبه وزير كشور اقداماتى را كه براى انجام دستولي به عمل آورده بود براى من تشريّح كرد. عزيـدت آيتالله از فرانسه برایى ستحرگاه روز جمعه

يشش بينى شله بود. قراد بر اين بود كه آيت الله به الجزاير فرستاده شود، زيرا

 آخرين اقدام احتياطى، كه ضرورى به نظر هىرسيل، اين بود كه قِلاً شاه

 وى را از تصهميم بن مطلع سازد .

 تشكر كرده و تصريح نموده بود كه (اأخراج آيت الله تصميمى مريبوط به فوانسه
 اجرإى اين تصميم از وى در اين مورد سيّوان شود خواهـد گُفت كه با با اين عمل هوافق نبوده است)". دليل اين رويَّ شاه پيست؟ آيا او از وقوع انفحِارى در تهران بعد از اين اقدام هراسان است و میى خواهد در اينْ صورت از خود سلب مسئوليت كند؟ آيا

 سوى فرانسه، كه در پابسخ به خواست و تقاضاى دولت ايرالن صورت نگرفته، و و حتى از حمايـت و همكارت آن دولت هم برخوردار نيسـت در برابر افكار عمومى جهانيان قابل توجيه نخواهلد بود.
 هوضوع برگششه و مىگو يد (امن برخورد با اين هسئله را بهدرايت خود فرانسويان

 بازتاب وسيعى خواهد داشت



## قدرت وزنــگى





 او خواهد گفت كه با اخراج آيت الها از زفرانسه موافقت نكرده است. بايد كـل اين عهليات را لغو كنيد)،.

مى گويم ((لمىانم، لنوش كنيد)،.


## $\star \star t$











 كه ازيى جنگجبوى كهنه كار سانته است آن خانهبدوش محتضر را بِناه داد.


















 ايْن نتيجه رسيدم كه اين كار ساختگى و نامناسب است و واين مسئله را بايد خود من حل كمنم.

 من به ملكه تسليم خوا هـد نمود.

 ديگران، از جمله من بخوربى الحساس مى مشد.


هم نمّتوانم خودم را بـخشتم. 's

59- JACQUES ANDRÉANI
60-PARIS-MATCH




## ران مونه

 ملى و بينالمللى در من اتر كذاششتهاند دو فرانسوى هستند: زنرال دوكل و رُان مونه.
آنها هِيج وجهتشابهى با هم نداشتـتند و نسبت به هم علاقه و محبتى إبرائ
نمى كردند. با وجود اين وجوه مشترُركى هم بين آنّها وجود داشت








 نظريات او مقاومت مى يكردند سرسختانانه مى كوثيثيد.







 خوشَحال مىشدم و از قدرت انديشه و تفكر او كه با با ساد گا


## قدرت و زندگى











 گردهمائى ها , مذاكرات، بطور هبيعى همكارى و اشتراكى هساعى در


 آخـاز شد.


 ((مارتينيك)" با جرالد فورد





64- GERALD FORD
66- HAROLD WILSON

65- ALDO MORO
67- LÉO TINDEMANS

برای ملاقات هایى سران كشوزهاى بازار مشتركى قانع كرده بودم: يِيشنهاد من اين بود كه اين جلسات هر سه ماه يكبار تشكيل شود و او هم با اين نظر موافق

اكنون مىبايست ديغران را هم در اين مورد قانع مىيكديميم. من برايى اينكه








 جلسات منظم سران كشورهاى بازار مشترك را فرصتى برايى ايفاى يكى نقتش
 مىتوان به نتشّ رهبرى (ابزركترها)"، يعنى انگليس و و فرانسه و آلمان در المور


 غياب انگلستان حل و ونصل نشود.



 نخست وزير بلزيك، ليّو تيدنمان، بدون اينكه با اصل بِيشنهاد مخالفت
 بكديغر بيمان بتحاد بستهاند - ب.

كثن موضوع دحل تشكيل جلسـات سران را عنوان كرد تا فرصتى برالى اععدال نظر خود بدست آورد . او هى خواست در صورت موافقت عموم با تشكيلـل چنين جلساتّى ، تعداد هر پِه بيشترى أز كنفرانسرهایى سران لر بروكسل تشكيل شود
 من از اين پرخش و انحراو غير مترقبها
 جلسات، به اين هعنى بود كه إصل بِّيشنهاد پِذيرقته شده اسـت. كاقى بود كه در اين موزد ميدان را به ديگران بدهيم و به ايِجاد تعادل و هماهنخگى در ميان
 احسساس رضايت آنرا دنبال مىكردم، زيرا بـه هدو اصلى خحود رسيده بودعه
 مشترك الوويا هر سال سه بار تشكيل ششود و يِكى أز جلسات نيسـه اول سالل
 وجود نهاد. 94
تقو يِم و برناهن تشتكيل جلساته كه متضهن برگزارى يكى از جلسـات


مراعات شده است.










كتاب خاطراتش را كه بإئزي گذشته منتشر شده بود براى من فرستاده بود و


 زحمتـ كلمات او را بكوش من مىرساند. من حرباره كارهایى او در آمريكا در
 كه در كتاب خاططاتش به آن اشاره كرده بود، و همهحنين در مورد عقيدهاش وا
 ابهام صحبت مىیرد و از آن جمله گفتي: (ادوگل در سال



 داشت. بهر حال فرصت بزرگى را از دست داده).
 هلموت اشميت درباره همين مسافرت زنران دوگل به آلمان شنيده بودم. اششميت تىگفت (اوقتى دوگل وارد هامبورگ شد استقبالل خارقالعادها الى از او او
 اجتماع كرده بودند: حتى از جمعيتى كه براى هيتلر در اين شهر جـمع مىشـشند بيشتر بود !؛).
 راهندائى ككند و خود تا دم دروى را را بدرقه كردم
 زانْ هونه برگثشته بود. او گفت (امن برگشتّم برای اينكه فراموش كردم مطلبى را به شما بكويم. 70- HARRY HOPKINS

من از روش كار شـها احساس هىكتم كه به اصل مطلب بـ بردهايد!" من از شنيدن اين هطلب، كه جيزى از آن نفهميدم متعجب شـدم لحظهاى تأمل نمود و يس از متمركز كردن افكارش كفت ("بلى. من مییبينم كه شما هتوجه اين واقعيت شدهايد كه فرانسه به تتهائى نمىتواند تمام مشكلات خود را حل كند! "،
اوبعد از گفتن اين جمله بازگشت. در را خودش باز كرد و رفت.
** $\star$




 دارد. آيا براى شما اشكالى ندارد كه من در مراسم تشييع جنازه او شركت

گفتم "(هيج اششكالى ندارد. شما حتّ داريد در اين مراسم شركت كنيد. من هم شركت خواهم كرد."
تعجبآور است كه بخُويم مراسم تشييع جنازهُ طان مونه اولين نمايث




 مونه شركت كرده بودند كه يكى از خود آنها را به خا كـ هى بسيارند.
 فرود گاه را در يـيش گگفتند، من به اتفاق هلموت اشميت در قسمت جلوخان

كليسا حاضر شديم. كارد رياست جمهورى در آنجا حضور داشتند تا در مراس










## هلموت اشميت

صميميت و اعتهاد متقابل ميان من و هلموت اشميتي، بدون شكـ نمونة منحصر به فردى در روابط ميان مسؤلين كشورهاى بززگ زمان حاضر است. روابط نزديى مادر كار وحدت اروپـا نقش مؤثرى بازى كرد. من فكر

 قراربخيرد.
ريشه و اساس الين صميميت و دوستى را بايد در روابط كذشثتهُ ما و عادت
به همكارى واشتراكى مساعى درمشاغلى كهَ قبلاً بعهده داشتيم جستجوكرد .
 وزير برجستة اقتصاد آلمان انتخاب شد. من هم هممين سمت را در فرانسه بر



قـدرت و زند
بحث هاى تلخ و تندى دربارة نرخ هاى جديد مبادلات يولى درگكرفت. كنفرانس




سكوت نداشتتد.





 نِنج نفره معروف گرديد.
ما موفقَ شديم جنبةُ خصوصىى و محرمانهُ اين جلسات



 آنها به منزل شتخصى من كمتر انز وزارتخانه جلب توجه میى بدون تشريفات و بطور ناشناس به خانـ دختر و دو بٍسر من بود. هطبوعات ازتشكيل چچنين جلسه مهـى بوئى نبردند.


 75- GEORGE SHULTZ

 گرديد- م.

هلموت اشميت را به مقام صدراعظمى آلمان منصوب كرد. او روز 17 هـه سالل
 مقام باقى ماند.
هلموت اشميت در دو رشته تبحر و خبرويت فراوان داشت كه آنها را رشٌته هاى تخصصى خود مىدانست: اين دو امور دقاعى و اقتصادى بودند. تخصص و اطلاعات ما در امور اقتصادى مشترك بود، ولى من احساس
 اينكه تصدى وزارت اقتصاد آلمان را به عهلده بڭيرد وزير دفاع بود و از مسائل استراتزيكى آگاهى كامل داشت. روابط او با رهبران آمريكا كه در آن زمان بسيار تزديى و صهيمانه بود دربارئ بعضى مسائل نظامى گره




 بدون اتلاف وقت و خحيلى راحت با هم صحبت هى وكرديم. آگاهمى او از زبان
 توريست ها بود. هعلومات زبـان آمانى من تا آن حد بود كه بتوانم گفتگوى ديگران را به اين زبان دنبال كنم، ولى برانى شركت در بحث توانائى كافى تداششتم.
 مىشناختم و وقتى انگليسى صحبت مى كزيد لهجهُ او بيشتر آمريكائى بود.


 اينكه مى خواهد مطلب نامطبوثى را با من در ميان بگذارد، گڭفت : (والمىى. من ترديد داشتتم اين مطلب را با شما در ميان بڭذارم، ولى فيكر
 خاكى آلمان است. من وزير دفاع آلمان بودم و از !وضاع واقعى آنها آكاهمه.



 كاملاً مشهود است كه بيول و اعتبار كافى ندارند. آنها از وسائل كهنه و خار انرج
 او نگاه تيز و موشكافانها ای به من انداخت تا تا از واكنث عن در برابر حرف هايش آكاه شود و سيس افزود:
 مىكىدم كك بهتر است شهما اين هطلب را بدانيد. فكر مىكتم شها در اين مقام
 حروف هاى او مرا ناراحت نكيد. بر عكس احس احساسن كردم كه او واقعيت را
 انتقاد هحسوب مىشد قضـاوت او دربازة فرانسه مستتر بود. او منظور خور نود را
 بهترين موقعيت جغرافيائى برخورداريد. شها از يك مشكل سياسى مانند ما
 شدا جنُ را بردهايد... ) شما از يكـ نفوذ و اعتبار بين المللى كه بيث از



 و صراحت بيشترى هى نيستيد. شـما تلاشت لازم را در اين راه نمىكيكيل. "



هلموت اشميت وويلمى برانت دوصدراعظم سوسيالددمكرات آلدان
كارها و كندى يبيسرفت امور است، يِ فرقه گرائى در بحث ها هاى سياسى بدون

 سوسياليست اسست گفت (والرى ! مرا سوسياليست خطاب نـي نكنيد. من سوسيال
دمكرات هستم.، "

من تذكرات او را درباره وضع نيروهايمان در آلمان مورد توجه قوّار داد

 اتمى اختصاص داده شده بود. ما بجاىى اينكه اعتبارات تازهاى به نيروى اتمى



را هى كيا فتّم•

 هترى كاخ اليزه قرار گرفته امدت .



مقابل كاخ به كنار اتومبيل مرسلدس سياهرنگ اشميت رسيديم به او گغتم :


هم همراه شـما خحواهم آهد. ")





 بودم توقف كردم و خاطرات ايِام كود كى و بازى با خوإهران و برادران و










## $\star \star \star$

قبل از هر كنفرانس دههى، بخصوص قبل از تشكيل كنفرانس هاي سالانئ إقتصادى سران؛ هن و هلموت اشميت با هم ملاقات مىكرديم. ها لازم مىدانستيم كه در اين كنفرانس ها فرانسه و آلهان سياست وانـي نمايند. در بعضى مسائل درجه دوم ضرورتى براي تعيين يكى خط مشى وأحد نبود و ما انعطا ف بيشترى براى ابراز نظريات متفاوت قائل مى شديهم، ولى در

 در مدت هفت سال رياست جمهورى هن، هرگز هِنين اختَلاف نظرى بين فرانسه و آلمان بروز نكرد.
 كردم، و يِيش از ورود اششميت براي استقبالل از او به آلزاس رفتم. تمام مردم به خيابانها ريخته بودند و بيشتر آنها لباسهاى سنتى و محلى خود را هوشيده
 تلويزيونى فرانسه و آلمان براى فيلمبردارى از جريان اين ديلأر نمايندگًانى به آلزاس فرستاده بودند.

 هوزيك گوش, غرا داديم. هن نمىتوانستم در اين لحظه جنگ و درگگيرى وهاى




 واقعيت خود را از دست داده بود و آيندهُ متفاوتى در پـيش روى ما ما قرار داشت




 انتخاب راه زندگى خود نداشتند و شرط بقاى خود را را در تعارض و د دشمنى با با



 و مهربان خود به صرف غذا بیرداختتم و كار كرديم.

## ***

قسمت اعظم گفتگوهاى ها در ملاقات هايمان به سياست آمريكا مربوط

 ما به اين موضوع اختصاص داشت.



 كفتخو محكرديم.
در طول هفت سال رياست جمهورى خود، من شاهـد كا ها هش تدريجى حس اعتماد بين هلموت اثميت و وهر رهبران آمريكا بودم. روابط او با با هكويت فورد عانى بود. من و اشميت هر دو آرزومند تجديد انتخاب، يا بـا به عبارت


صحيحتر انتخاب جرالد فورد به رياست جمهورى آهريكا بوديم، زيرا او قبلاً به
 از رياست جمهورى آمريكا به اين مقام رسيده بود. بعل از چیيروزى جيمى كارتر در انتخابات رياست جمهورىى آمريكا،
 جديد تطبيق بدهد. من خسشّ و ناراحتى او را در اولين كنفرانس سران
 اولينبار به عنوان رئيس جمهور آمريكا در آن حضور يافت، احساس
 اتمى را دارد، توجه رسانه هاى خبرى و افكار عمويى جهان را به خـه خود معطوف ساخته بود.
هلموت كه از رفتار كارتر به خشپم آمده بود، به طور خصوصى به من كفت



 هيشض آمل و اعتماد صهراعظم آلمان را به رهبران آمريكا براى هميشه از ميان


 اشتغال دائمى فكر او درآمله بود.
 در اروبا به بـب نوترونى مجهز كند و اين تصميم خود را اعلام كرده بود. براى
 هلموت اشميت با استقرار بمب نوترونى در اروپا موافق نبود. او فكر
 شد و به يك مبارزةً ((صلع طلبانه)) بر عليه استقرار بمب نوترونى در خاكى

آكمان دامن خواهد. زد. وى معتقد بود كه امتياز استراتزيكى تجهيز نيروهاىى





 جمهور آمريكا را به عهـهد گرفت.
 چِگونه مىتوانيد وضع دشوارى

 حزب سوسيال دمكرات آلمان در امور دفاعى به شـمار مها آيد. ويلى برا برانت هم
 براى جلب موافقت ساير رهبران و اعضاى حزبَ جلسات متر متعددى تشكيل
دادم. ه






 هلموت در شرح تلاش مستمر خود براى جلب مواو

















(إو از اين كار خود عذرخواهى هم نكرد و هيهِّ توضيح ديگرى در اين اين




 خشم وجود داشت بيان مىكرد. من احساس مىكيردم كه اعتماد او او به رهبرى
 اعتماد حكايت مكركرد.











 بـرأت آمدن اونيست

 من با زتزالْ به كوو دوومورويل داده شده و هنگامى كه اصرار میى كرد من دوباره

اين دقّام را عهلهدار شوم میدانست كه مقام نخست وزيرى از طرف او به ديگرى پيشنهاد شده است. اكگر اين كار از جهـت احتياط هم انحام شتده بود هى بايست هرا هم در جريان مىگذاثتتد ! آخر بيش از بيست سالن بود كه من
 مىگفت ((بعد از اين ماجرا؛ ديِگر روابط ما هرگز مانُند گذشته نبود!)" عدم اعتماد هلمبوت اشـميت به حكوهت كارتر امرى ڤّطمى و غير هَابل برگشت بود. بدنبال ماجرائى كه به آن اشاره شُد حوادث و پيششآمدهاى ديگرى هم اين حس عدم اعتماد را تقويت كرد. بدون شك اين نقار و بى اعتمادى از حد قابل توجيه فراتر رفته بود. هن با توجه به اين واقعيت كه اكثريت مردم آكمان در اين مورد با هلموت اشثـيت هـم عقيده نبودند از تقويت

 نسبت به آمريكا بنا كنيم خيلى از مسافرين اين قططار مدكن است است ضمن
حركت از قطلر بيرون بيرند.

با وجر اين كاملاً مشهود بود كه جوَ روابط آمريكا و آلمان با با آنتحه بعد أل
 كتندهای براي ادامه اين وضع بيابم و يكـ روز كه هلموت اشميت را زير

سئوال قرالر دادم باسخ داد :
(ادر تدام سالهاى انخير آمريكائيها عادت كرده بودند كه هر وقت سوت مى كشند. آلمانى ها در صحتنه حاضر شوند. آتها مىدانستند كه ها نمىتوانيم از آَنها بگذريم. ولى حالا وضه فرق كرده و آلمان تغيير يافته است. اين كشور از
 جهان بازيافته است. آمر يكائى ها ديگر بايد اين فكر وا كتند كه كافى است سوت بكشند و ما هم بدنبال آتها بدويم! اين خشم و ناراحتى، با همهُ عوارض زامطلوب آن، زمينهُ روانى مناسبى


ساخحت. اين دو مرحلئ جديد كه ما مى بايست با هم آنرا طى مى كرديم مسائل يولى و دفاعى بود. حل هسائل بولى بشتر هلهم از افكار من بود، و در امور دفاعى اشميت نقش اصلى را به عهلهـه داشت.

## $\star \star \star$

شب نوزدهم مارس سال 19VA من در رامبويه منتظر اعلام نتايج دومين دور انتخابات پارلمانى بودم. مراجعه به آراء عمومى در شش ماه الخير همه حكايت از آن مىكرد كه ائتلاف سوسياليستها و كمونيستها و (البرزامهٔ

 شديم. در آنجا با چچند تن از دوستان كه برای شام دعوت كرده بوديـم پا پا


 من نفس راحتى كشيدم و بخاطر فرانسه خوشححال شدم: فرانسويان اين اين واقعيت


انتخاب درست مغرور و هسرور بودم.

 نتايج انتخابات را تلفنى به ما اطلاع مىداد. ساعت ده سب تلفن زنگى زد و

 كه ارتباط را برقرالر كنثد. صدأى هلموت را شنيدم كه مثل هميشه به زبان انگليسى با من صحبت

82- CHANONAT 83- VILLACOUBLAY
84- JEAN FRANÇOIS-PONCET

میىكد:
((من همين حالا از نتايج انتخخابات فرانسه در تلويزيون خبردار شطدم. به نظر مىرسد كه خيلىى خوب است. شُما هيروز شدهايد. هن هى خواستم ثوراً اين


 هلموت گوشى را بدمت ديگرى داد. مخاطب زاشناس گفت (آقاى
 انگگلستان آمله و ما مشغول صرو شام با هـم هستيم، از لحظهايكه نتايج انتخابات أهلام شد او هشتاق صصحت كردن با شها بود. من هم تبريكات
 فرانسه را ندارم. «) من كاملاُ مشكل نخشست وزير دولت سوسيالِيست انكليس را

در اين مورد دركى مىكردم. با وجود اين او افزود :
(٪اما هن معتقدم كه انتخاب مردم هرانسه در شرايط فعلى براى همئ ما ما

 بلى، من كاملكُ درك دهى كردم و بهـمين جهت بود كه تابحال از از افشاى اين

 تبريى گُتند صدراعظم سوسيال دمكرات و نخست وزير كارگیى انگُلستان بودند!

هلموت اشميت اصرار داشت كه من بطور رسمى از آلمان بازديد كنم. او مىكتفت (اشما از شهرت زيادى در آلمان برخوردار هستيد و به گرمى، شايد مثل دوگل، مورد استقبال قرار خواهيد گرفت .ه هِ


كارى توأم با تشريفات و طمطراق، و در عين حالن بى فايده بود. مردم همئ ما را از طريت تلويزيون مىشناختند. هسافرت در نقاط مختلفـ، تحت متا محافظت


 انجام اين هسافرت را هر پهه بيشتر به تَويق بِيندازم. ولى فايدها مسافرت رسمى من به آلمان امرى اجتنابن:إنير شده بود. هلموت علاقيمند بود
 سال • 19 بـيش بينى شـده بود انجام شود. ما مدت يك هفته بين ("بن)" و ايالات هختلف آلمان سفر كرديـم. مسافرت رسمى ما از روز دوشتبه V تا جمعه 11 ا اكتبر به طول انجافميد.






 اتخاذ چنیین تصميمى براى او آسان نبود.
 مختلف سباسى ديدن كنيم.

 (\$ كاسل)" هلموت اشميت بود. شام را در محيط گرم و هحبتآميزي در قلعة ((هس) 85- BADEN-BADEN 86- CASSEL 87- HESSE
_ كاسل) هرف كرديم. اين بناى تاريخى بطور معجزهآسائى در زمان جني







 به ديدن من بيايد.



 فاصله ايجاد كرده بود.










88- FRANZ JOSEPH STRAUSS
89- wURZbOURG
90- baviere

اين با حرارت به سخن گفتن خود ادامه مىداد. اشتراوس خمن سختانش به
 كرد. اشخاص سرشناسى كه در آن مجلس حضور داشتتد سخنان او را تأيد
 گرفتن او و ايراد يكى نطقى انتخاباتى در برابر يكى مههـان خارجى ناراراحت

 هم به اين جمله انديشيدهامر.

 خانم اثتراوس در سر ميز در كنار من نشيسته بود. او زنى هتين و فهميلده بود و وبه

 بردند. هن در مدت پِرواز در حالى بين خواب و بيدلـارى بودم و نتوانستم از




 منطته مشهود بود و آلمانى هاى شمالى را أز هموطنان آنها در جنوب درا دتمهايز مى مانخت.
در لوبكـ، ما از رينجرة هتل مدل اقامتمان شبكه هاى سيمى " (يرده آهنين" را مىديديم. در طول اين شبكه سيمىى، در فواصل معين چند نگڭهبان بر

فراز برج هاى نگههانى ديله مىى شدند. هن فكر نمىیردم كه هردهُ آهنين معروف اينقدر نزديكى شهر باشد. من از ميزبان خود برسيدم آيا اينها سربازان روسى هستند؟ ((استولتنبرگ)) گڭفت نه اينها سربازان آلهان شرقى هستند كه در گارد مرزى خدمت مىكنند. يى بردن به اين مطلب براى من شگڭفتىآفوين بود كه در


مىكند!
صبت رلز بعد ما از لوبك به بُن بازگشتيهم. هلموت اشثميتا به اتفاقَ رئيس
 |تومبيل هلموت نشستم. شيشئ بين ما و راننده بسته بود و مشل هـميشه هترجمى

هـم حضور نداشت.
هلموت گفت ((مىیبينم كه هـه پجيز بخوبى برگزار شده است. استقبال شايانى از شُـما كردهاند. اميلوارم از اينكه همراه شما در اين برنامه شركت نكردم ثاراحت نشده باشيد. مىدانم كه مىبايست اين كار را میكردم، ولى گرفتارى هائى كمه در آستانءُ انتخابات دارم مانع شلد. بعلاوه من ديشب دريكـ جلسه حزبى حضور داشتم كه ساعتها به طول انجاميد. تمام سئوالها مر موبوط به هسائل اتمى و موضوع استقرار موشكـ هاى آمريكائى در خاكى آلمان بود. من مجبور بودم مباززه كنم و از اين جر و بحث خيلمى خسته شدهام مـ اميدوارم اين

 من كارى جز خواندن تَند نطتَ نداشثتم.") هلموت گفت (اخخيلى خوب است. امّا من خيلى خسسته ام و غالباً احساس


 مدتى سـكوت برقرار شد. هلموت الشميت در گوشةٔ انومبيل فرو رفت و 96- SCHOELLER

كمى بعد دوباره شُروع به صحبت كرد و گُفت:

 بودم. شما بعد از همسرم و آقاى (اايكس") كه قديـىترين دوست و همكار من




است! !
 رازی را با من در ميان بگغارد هـيش خحود حدس زدم شايد مطلبى درباره وضع سلامتى اوه يا خاطرهاى از زمان جنگ و يا بر بوط به دولت و مؤتلفين حزبى
 كشّورى كه هنوز كفارة كُناه جنايات زمان جننگ را نسبت به يهوديان مىدهد،

دولتـرد آلمانى كه شهرت جهانى دارد فرزند يكى مرد يهودى بوده باشدل ! هلموت اشميت ادامه داد (الیر هن در دوران سلطةّ نازيسمه در وحشت
 باشد يكى بانكدار يهودى از اهالى شـهال آلمان بود. او از طبقة بورثوازى يهود

 برهلا شتود فرزند نامشروع خود را به يك زوج آلمانى بنام اشميت مىسيارد و و

 توجهى به خانواده اشتميت مىكرده است مىشتناسل. بههمين جهـت بود كه در دوران قدرت نانزيها در وحشت و هرأس دائمى زندگى مى مكرد و تصور مىكرد














 من و همسرم و شما و منشىام كه محرم أسرار من است كـى انـ از اين راز خبر
ندارد. )


 و فقط حِيس هاى سبز يوش ادانى احترام مى يكردند.








و قابل تحسين اين ملت را در جهت اعادهُ حيئيت و بازيافتن مقام واقعى خود در جامعهٔ ملت ها روشن مى ماخحت. بدين سان، سى سال پِس از آزار و كشتار دستهجمعى يهوديان، تقدير يا تصادف دو يهودى را در رأس دو ملت آلـد آلنى
 اتريش!
در جلسات شوراى ارو!إ كه بعد از اين سفر تشكيل شدّ، و همـختين در

 دوازده كشُور عضو جامعهُ اروحِ در قبال اختلافات اعراب و اسرائيل بوديم و در جستجوى راهى براى صلح و آرامش در اين هنطقّ، مسائل مربوط به امنيت

 كوجكترين تأثيرى در بيان عقايد اصولى او او دربارهُ اين مسائل داشته باشدل
 بيان كرده است اين راز را فاش مىنمايم. آنحهـ مرا ترغيب به افشاى اين راز


 نادر وشايد منحصر به فرد در ميان ماست.

 من به اتفاق همسرش براى ديدن من به فرانسه آملـ دوستى ما در زمان انـ حيات

 رسيدن به هدفنهائى تلاش مىى كرديم كه بعد از ما هم وجود خواهد داشت

فصل جهارم
اسرار دولتى

هطلبيى كه هلموت اشميت براى من فاش كرد، در طبيعت خود يكـ راز خصوصى بود ولى با توجه به موقعيت او در مقام صدراعظمى آلمان يكـ راز دولتى به شـهار مىآمد.
انكار عامه بر اين باور است كه رهبران كثـورهاى جهان از اطللاعات
 .. اكتفا مىكنيند، و در مورد برخى ديگر واكشش نشيان مىدهند. با تجاربى كه هن در اين زعينه دارم به اين نتيتحه رسيلدم كه موضوع كما هميتتر و محدودتر أز آنست كه مردم دربارهُ آن فكر فىكنتد.

 هى افتاد كه او از مطلبى كه من عنوان مىאردم يا خبرى كه همى خواستم به او
 يكى مقام مىشده او غالبأ از خصوصيات و سوابت شخصى هورد نظر، حتى در جزئيات آٓكاه بود.

اين امتياز، كه خود من هم كم و بيش از آن برخوردار بودم، هپيز







 جمهورى از دو وزير كشور خود ميشل يونياتوسكى و كريستيان بونه درين


 و خط مشى من دربارة مسائل جارى به وجود بياورد. در مورد استراق سمع













مىرسيد ادامه داشت.
ولى هن خود از طرز كار كسانى كه بمدعى خلدمت به شما هستند، ودر
 بيمناك بودم، اينقبيل اشخاص ضمن انجام كارى كه بر خلاف ميل وريل ور




 مراقبت دقيت در كار آنها بود.
 تشكيلات استراق سـع تلفنى در يكـ قسهت از سازمانهاى اطلاعاتى در خيابان ((لاتور - بوبورگ))' متمركز شد، و براى اطمينان از رعايت انضباط و خوددارى از كارهاى خلاف نوعى سلسله مراتب نظامى در آن به وجود آمد.




 نخست وزير سريريستى و مسئوليت دبيرخانهُ وزارت دفاع را نيز بر عهيه داشتـ.

 كه احتمال خطر و گرفتارى در آن مىرفت يرهيز كنم؟
 طبيعى خود يـش برود و به اصطللح (اضرورت نحوة اجراى قانون را روشن

كند؟"، بهرحال بِس لز سه بار ترديد سرانجام ايِن بازرسى انجام گرفت و نتيجهَ آنرا به من گُزارش دادند




 تاباورى عدوّى دربارة اينتبيل هسائل به آسانى برطرف نمى هؤسسه مراجعه به افكار عمومى اين سؤوال را مطرح مىكرد كه (آآيا فكر هىكتيد
 اكثريت مردم باسِخ مثبت مىدادند !. ولى واقعيت امر ايتسست كه استراقِ سمع


رياسست جمهورى هن هـم اين موضوع مورد بحث مطبوعات قرارنگرفت. امروز هم، با اينـكه سالها از آن زمان مىگگذرد و امكانات و امتـيازات قدرت هم در اختّيار من نيست، هر كس مىتواند آزادانه در اين مورد اظلهار تظر كند و و هن هر كسى را كه هیىتواند ادءا كند كه من به او دستور استراق سمع تلفنى را
 بلى برایى رويادويى با هر كس و در هر مقاّمى در اين مورد آمادهام !
***

 تحت عنوان \#



2- JEAN-PIERRE ELKABBACH
3- PIERRE SABBAGH
4- JACQUES CHANCEL

دانشآموز تمونه از دبيرستانهاى مختلفـ هاريس و ولاياته، از دختر و پسر و طبتات مختلف اجتتماعى براى اين برنامه انتخاب كرده بودند. هريك از آنها آزادانه سئوال خود را مطرح مىكردند و من هم سعى مىكيدم به همثة آنها باسِخ

در اين برنامه يكى بِسر دانشآموز از من يرسيد ((شدا، آقاىى رئيس جمهورن، آيا مىتوانيد بدون اينكه دروغ بكوئيد حكورت كنيد اخلاقى و سياست با هم قابل جهع هستند؟. «

 سه سال كه از دوران رياست جمهوريم مىكذرد تجربه كردهام، اما بعضى اسرار دولتى هم هست كه نسىتوات آنها را فاش كَرد. در اين هورد افزودم



در ياسخ سـوّال اجرا كتندهُ برنامه كه توضيحات بيشترى در اين مورد
مىخواست افزودم:
((اسرارى كه از آن صحبت كردم، بعضى جنبةُ داخلى دارد كه هميشه جنبة اسرار دولتى ندارد و به موق خود فاش خحواهد شدلـ بعضىى از اين اسرار هم مريوط به كشورهاى خارجى استى، و بيشتر دربارة وقايع و نحولات آينـلمه است

اسرارى كه در آن موقع به آنها اشاره میىكردم پِه بود؟
 مغز خود اسرارى را كه از آن آگًاه بودم برشمردم. يكى از آنها مربوط به

 داشت، سومى راجع به يك كثفف يهم و انعلابى در زمينة اكتشافات نفتى و

بالاخره رازیى كه سادات دربارهُ نقشههايش براى از ميان برداشتن سرهنگ


 زنگدارى گفت (انمىشود يكى از آنها را به ها بگوئب؟؟") گفتم ((نه. نمىتوانم بگويم، اگر بگويم كه ديگ, اسرار دولتى نخواهد

بود!
 شب روز بָنجشنبه





 مورد تجاوز نمىكرد.


 لهستان بود براى من فاش كرد






كرده بود. بعد از مرگ يلر، مادر گیرك با يكـ كارگر مaدن ديگر لهستانى كه



 هم به حزب كمونيست پيوست و در صفوف هبارزان آن حزب با با آلمانى ها ، كه آنها را دشمن وطن خود میديانست مبارزه كرد. اقامت طولانى او در فرانسه، و وطنبيستى او كه در تكرار كلمات
 موضوع اصلى گُتگُوهاى ما را تشكيل مىداد. ها بتخوبى همديگر را مى شنانتيهم و بدون اينكه قصد تحميل عقيده يا نفوذ بر يكديگر را داشته باشيم، به راحتى دربارة هر موضوع و هر ميستم حكومت و هر قدرت بزرگ خارجـى

صحبت مىكرديم.

 مىتواند در توسعة أقتصادى لهستان توفيت پيلدا كند؟؟) و بالاخره اينكه ((هادر شُها كه يک كاتوليكى است، در مقابل كار شما در مقام رئيس حكومت كمونيست لهستان هـه وا كنشیى نشان میدهذد؟. ") او به سؤوالات من، بدون اينكه قصهد كريز انز پإسخ گفتن به آنها را داشته باشد جواب میداد، و گاه ضمن توضيحات مفصل در باستخ سؤوالات هن به همان نقطة شروع باز مىگّئت. صهحبت هاى او، هنگامى كه به خاطرات دوران كود كى و رنج هائى كه هتحمل شده بود اششاره هیكرد، توأم با هيتجان بود

و بعضى از خاطرات غم|انگگيز را هم با شوخىى و مطايبه بيان مىكرد. وقتى منافع دو كشُور ما با هم تلاقى مىكرد، موردى كه در زمينةء روابط اقتصادى و مالى دو كشور هبش مىآمد، او يكى مخاطب جـى وـى و درست بود. هلموت اشميت شخصياً او را نمىشناخت. او علاقمند بود مسئله سـكنة
 در سال 19£7 زند گى مىكردند و علاڤقمند بودند به آلمان مراجعت نـايند با




 هدايت كردم خداحافظلى كردم تا دوبدو با هم هذاكره كنيند. هذاكرات ات آنها



است.
ادوارد گیركى دوست شخصى برُزنف بود. او به هن گُت كه مادر برثنف لهستانى أست، هر چند ما نتوانستيم درباره صتحت و سقم اين ادعا تحقيق بكنيم، زيرا حتى يكى مأمور اطلاعاتى غيرنظامى در شوروى نداشتِّم. گُيرى
 الهستانى صحبت مىكند. طظاهرأ علت ايِّكه اين موضوع افنا نشده بود حس نفرت قديمى است كه بين روسها و لهستانى ها وجود دارد و برزثف افششاى اين

مطلب را برانى موقعيت خود مناسبـ نمىدانست. گِرك براى تعطيلات تابستانى خود به كريده مى/رفت و ويلاى محل
 اينْطور به نظر مىرسيد كه برزثف بعضى انز اسرار خود را با گُركى در ميان مىیْذارد.
من در هاه اكتبر سال 19V7 براى ديدار گيركى به لهستان رفتّم. ما ضمن




مرز شوروى رفتيم. من در آنجا براى نخستين بار طوفان زمستانى رونى روسيه را را










 كسى را براى جانشينى خود انتخاب كرده است. جانشير انشين منتخب برئنف









 عنوان يكى ازم مردان آيندئ حَزب نام بردي برده بودند. بعد از هطالبى كه گيرك دربارةٔ احتمال انتخاب رومانف به جانشينى

برثنف به من گفت من مراقب فعاليت هأى او بودم و در نظر داشتم در



 افغانستان برأى صلح و سياست ((دتانت))^ ^براى گيرك تشريح كثم و به وسيله او در اين مورد به برثزنف اعلام خحطر نمايم.
 گفته بودم بخاطر داريد؟. اين موضوع ديگر واقعيت ندارد. برزّنف تصميم خود
 " (حرننكو)" "است. شـما او را مىشناسيد؟؟")
 مردى مسن و معهولى و بیى جلا بود و بيشتر بخاطر خوش
 مى خواهد در موضع فعلى خود باقى بماند.
 من متوجه بروز يكى دگرگونى و تشنج داخلى در درون سيستم حكومت شور شوروى شُدم. حتين به نظر مىرسيد كه مسير طبيعى تعيين جانشيهن در رهبرى شوروى تغيير ِيافته است. با مرگ زودرس آندروبف، جانشَين هنتخب برزنف مدت

 هنگامى كه ميخائيل گوزبا حِف " مقامات حزبى و دولتى خود بركتار كرد من بياد ستخنان گيركى أفتادم.


## 8- DÉTENTE 9-TCHERNENKO

10- ANDROPOV
11- MIKHAIIL GORBATCHEV


زيسكار دستن در تمام عدت رياست جمهورى خود سوزءٔ دائمى كاربكاتوريست ها بود.


نوسازى سيستم حكوهت شوزوى را، كه اجراى آن با مشككلات و مخاطراتى همراه است، از سر راه خود بردارد و رومانف يكى از نخستين كسانى بود كي مىتوانست در اين راه مشكلا تى بوجود آورد. ***

روابط ما با ايالات متحدهُ آمريكا و اقداماتى كه در يكـ زمينة مهم دفاعى صورت مىگرفت بنبهُ كاملاُ محرمانه داشت. من حتى اين موضوع را تعقيب
 دربارة أين موضوع جِيزى نخواهم گفت.

## $\star * *$

 دبيرخانهُ اليزه از من تقاضاى ملاقات نمود. آنتوان يـينه تأ كيد كرده بود كه

 (ا(اراپ)"

اين ملاققات جنبّأ خصوصى و محرمانه دارد و نبايد خبر آن جائى منتشر بشود.
 سياسىاش در سالنهاى دشوار دهג .198 احترام زيادى قائل بودم. وقت
 تركيب عجيبى داشتّتد نزد من آمد. از اعضاى اين گروه مىتواتم از يكى وكيل داد گسترى يا مشاور حقوقى، يكى صاحب صنعت بلرّيكى كه اسمش شبيه
 رئـس سازمان ((ارابپ) نام ببرم.
پِينه در تشريح موضوع اين ملاقات گفت كه صنعتگر بلثّيكى از طريت يكى محقق و كارشناس ايتاليانى، كه با دانشمند معروف فيزيكـ (انريكو

12- ANTOINE PINAY
13- PIERRE GUILLAUMAT
14 ERAP

فرمى "ها ${ }^{10}$ كار مىكرده است، به يكـ كثـف مهم و هيجانانگيز دست يافته است. اين كشف عبارت بود از سيستم امواجیى كه از الجسام و مايعات عبور مى مند و در برخورد به فلزأت و مواد معدنى منعكس میشود و اين انعكاس را
 كشف اين بود كه با گرفتن و ضبط انعكاس اين امواج مى توان بان به وجود
 كاشف اصلى كه يكـ دانشمند ايتاليائى است بواسطةُ نداشتن المكانات مالى كه براى به ثمر رساندن اين كشفف ضرورى است حاضر شده است در در منافع اين اكتشاف با صنعتگر بلثريكى شريكى بشُود و صنعتگر مذ كور وسائل اوليه تجربى اين اختراع را تهيه كرده است.
 واقعاً به نتيجه برسد ارزش و الهميت زيادى خواهد داشت. با استفاده از اين
 زمين را تهيه كرد. اين اكتشاف، بخصوص در شرايط بحران نفتى در جهان
 زمينهٔ اكتثاف و استخراف

اين اختراع از نظر دفاعى هم حائز اهميت زيادى بود، زيرا با استفادة از آن كشف محل استقرار و مسير حركت زيردريأى هاى اتتىى در اعماق درياها به آسانى ميسر مىشـد. من ضمن تماشاي گروه كجيبى كه بطور نيم دايره در هعقابل من نشسته
 انتخاب كردهاند. يـينه با توضيحات بعدى نوود جواب اين سئوال را داد و كفت:
(اصاحبان اين اختراع از قدرت عظيمى كه به كار گرفتن آن در اختيار


 فرانسه است. به همين دليل است كه آنه
 امضا كردهاند. آنها از مذاكره و ارتباط با دولت ها در در اين مورد اكراه دار درانده


 كند كه شما با قراردادى كه امضا شده است مخا لفتّى نداريلـ بـا به همين دليل
است كه از من خواستند ترتيب اين ملاقات را با شما بدهم.")

 اراپ در جريان اين امر قرار نگيرد. آنها از دزديده شدن اسرار اختراع خودشان
خيلى بيمنا كند." "

 كه سخنگوى اين گروه است مى گويمّ :

 اشخاص حقيقى يا بیى شركت خصوصى منعقد شده است ندارم.، يينه توضِح مىدهد (لمن اين مطلب را بخوبى مىدانم و تقاضاى ها از





گُت (\#آقاى گِيوما منظور شها همين نبود؟؟)
 (ا(اققاى رئيس جمهور. شركاى خارجي ما علاقمند هستند كه مستقيماً در
 آنها اينست كه دستگاه دولت به هيحِوجه در اين كار دخار دالت نثمايد. علت قرار دادن اين شرط هم مسائل امنيتى استا. من با اختياراتى كه در رأس ارات
 براى كششور ما و هزينهاى كه صرف آن خواهد شد آنقدر اهميت دارد كه شُمـا شخصاً از آن اطلاع داشمته باشـد.." من يكبار ديگر تظر خود را تشريح كرده و میىويمه: (ابراى اينكه هيحِگونه ابهامى بين ما نباشد تأكيد مى مكتم كه من صلاحيت قانونى براى تأييد توافق يا قرارداد شما را ندارم، و براى موافتّت با

 اطلاع داشتّه باشّم، اين امر الجا انجاميافته تلقى كنيد.، " قبل از اينكه هيئت اليزه را ترك كند آنتوان بـينه مرا به كنارى كشيد و

 شدت ضد كمونيست هستند وشَرايطىى كه براى كار خود تعيين كردهاند بخاطر اينست كه از سرقت اسرار اختراع خود به وسيلئ شورويها بيمنا كند. آنها
 خود را به امور مذهبى اختصاص بدهند. فرانسه تنها كشورى است كه بخاطر استحكام سياسى و موقعيت خاص خود علاقه و اعتماد آنها را جلب كرده

ما خداحافظى مىىكيم. من ديغر فرصت ملاقات و وذاكره با با آنتوان رينه

جريان بِيشرفت كار بر اهميت آن تأكيد نهود.



براى من اين دستور را ابجرا كرد.





















 ماختّن او راازاينامر، كه تا آن زمان كاملاً محرمانه مانده بود، ضرودى

 ندودم، رازى كه در مصطاحبه با دخاطبين جوان خود بر به آن اشثاره كردم در ايني مرحله بود.
 شالاندون)" "' را كه در آنموقع نماينده مجلس ملى فرانسه بود به جانشينى ويى براى ريِاست ((إرابپ) انتخاب كرد. همزمان با اين انتصطاب به من اطلاع

 كار، همتحنان اين چروزثه وا زير نظر خواهد داشت

 كفت كه در ارزش علمى وعملى اين الخترإع ترديد دارد.

 جديد ترتيب داده شده است شركت كنمه. در آن موقع برنامهُ كار من خيلى

 مورد نظر تعيين كنم. جتدى بعد اين درْوواست مجدداً تكرار شد و بان هم طفره



شها وقتى برأى حضور در برنامةٌ نـايشثى آثها تعيين نمائيد چخين تعبير خخواهد

 عوازضى خواهلد داشت. آنها خواهند كفت كه در شرايطى كه مؤتّسات ما

 اختصصاص بدهد! تصميم رگرفتم در برتامهايكه ترتيب داده شده يود شركت كتم.
برنامه براى روز پینجم آوريل سال 19V9 پِيش بينى شده بود و محل

 همراه من بودند.

 بطور نيمدايره چچيده شلـه بود و در سـمت راست دستگاّا هیى شبيه تلويزيون ديده

 كمى عصبى بود به من معرفى كردند. بسيارى از رؤساي ((ا)راتپ) را كه در آنجِا حضور دأشتند مى شناختمتم.




 تلويزيون منعكس خواهد شـلد بهتر ديله شود. ههندس ايتاليائى مثل عـكاسان


برد. پس از چچد دقيقه تلاش، پچزیى جز نقاط نامشخص بر روى صفحة
 دوباره روشن شد.

 قضضوت قاطعى دربارة اين كار بكتم، ولى تمام ظواهر امر نشان میداد كا كه
 كه در محلل آتمايش مششا هده میشد امكان دستيابيى به نتيجهُ مورد نظر بعيد هیىنمود.
فرداى آن روز منشى خودم خانم »"ويلتّ)"
 شخصى من ماشين شده بود و بلافاصله آنرا برأى نخست وزير فرستادم به اين

شرح بود:
19v9 جمعه، 7 آوريل




 هم امواجّى را به طرف هقصد فُرستاد و هم انعكاس آنذرا دريافت نمود نديدم.






## 23- VILLETELLE



 ضرورى را معمول دارد.
و. زيسـكار دستن"
بقية ماجرا روشن است. وزير صنايع دستور تحقيقات علمى درباره ارزش واقعى اختراع مورد بحش را داده و هيئتى ككه دأمور اين كار شده با ايناكه از
 توصيه كرد عمليات متوقف شود . نخست وزير نيز اقداماتى در جهت استَرداد تعهـدات قبلى و اعتباراتى كه براى اين كار در نظر گرنته شده بود به عمل آورد، ولى به خأطر بعضى از
 انعكاس تضيهي در مطبوعات بين الهللى و متزلزل شدن اعلى اعتبار جهانى خود
 انجام تحقيقات از هفده نفر دستاندركاران اين هاجرا تهيه شثده بود به همين

دلِيل انتشار نيافت.
سالْ بعل، دولت سوسياليست فرانسه براكى بی اعتبار كردن من جنجالى

 داشت و ((ريمون بار)" نتخست وزير وقت هم مىتوانست دربارةٌ اين يادد اشت و

 ساختن من ثاكام ماند.

از اسرار دولتى، آخرين موردى كه در جريان آن هصاحبه به خاطر داشتم
 فراموثُ شده است تلخيص گرديد - م.

اقدلهاتى بود كه از طرفّ انور سادات رئيس جمهور دصر برإي سرنگُونى رثّـبم سرهنگ قذافى صورت مىگرفت و من ازآن اطلأع داشتم. أو بارها در حضور من، بطور كنايه و در لفافه دربارة تصميمן خود. به

 تصلحت نمىدانست لب به ستخي نمىگثيود و در حفظ و كتمان آنتحه سرى تلقى مىنمود بسيار جدّى بود. اين حسى رازدارى و پنهالن كارى بدون شكى به زمانى بر هى

نظامى انگگليسيها در مصر هبارزه دىكرد.
با وجود اين خصوصيات جسمانى و تّ بلند و رفتار و كردار سادات بيشتر به افسران انگگليسى شباهت وانشت






 صورت قبايل جادر نشتين و جنگچجو باقى ماندهاند.




 هناطرهآميزى دست مىزد، كه يكى از بزرگّترين آنها بِنيرفتّن ريسكى رفتّن به

بيتالمقّدس و سخترانى در متابل مجلسر اسرائيل بود .
سادانت دربارهُ علل اتخاذ اين تصميم به هن كُفت : ((من مصهم بودم بهر تّتيبى شده صحرالى سينا را از اسرائيلىى ها يسى
 كردم، ولى كُوفّار شرايِط و تشُريفات تشكيل اين كنفرانس شدم كه ان جمله موانع دهم آن دوضوع شركت دولت شوروك و جخگونگى حضور نمايند گان فلسطين در كنفرأنس صلاح بود. هر بار كه مشكل را حل هى, مرديـم. مششكل ديگرى سر بر میىآورد. من به الين. تيـيه، رسيدم كه هرگز از اين بن بست خارج نخواهيمر شُل و اين وضم شايد تا بـىنهايت ادامه يـيدا كند. من ديكر

 بروم، و اين تصميم را به تنهاثى و بدول مشتورت با هيحكس ديگرى اتخاذ
(1.0.0

با وجود روأبط نزديكى كه بين ما وجود داشت، هن هميشه احساس




 در هلول اين مسير هرگزز هدؤ تانئي خود را فاش نكرد. حانوادهُ سادات حلته متحكم و متحلدى به دور او تشكيل مىدادنم.

 اداهه دیداد و در هـجموع زنى تَيرهوش، و در ازتباطات شخخصى خيلى راحت

I2 سانزش او بُ امراثيل از نظر اككريـت مسلمانان جهان مسكوم و مطرود الست - م.






 مى كردم كه ميل ندارد در اين مورد سئوالى از او او بكتم.





 فراهم مى ساختت.
 روزما در كاخ اليزه با هم ملاقات و مذأكره كرديم وسيس شا شا





 ما هر كارى كه از دستمان برآيد در اين راه به عمل خواهِ باهِمـ آورد و از كمك هاى شما هم دراين راه سِيانسخزاريم." "
 كارى هىتوانم برايتان بكنم. ."
فرصت را مغتتم شـرده و باصراحت بيشترى كُتمتم:
(آَقاى رئيس جمهور. من موضع شها را در هقابل نليبى بدرستى درك



 مبارزة كيئهتوزانه و آشڭارى عليه شما دست زده است. ")

ساوات با ظرافت خاص خخود يِيش از ايتكه من جهلة خود را تمام كنم منظورم را فهميده بود و جواب آمادها
|نگُليسى وتأكيد روى عنوان ((دوست عزيزم)، گُفت :
 براى أحراى اين نقشه هناسب نبود. "). البته او حخنين مطلبِى را به صراحت يه من نگفتّه بود و فقط مطالبى در لفافه

(اشرايط تغيير كوده است و من حالا هیخواهم دست به كار بشوم. من



 اين موضوع بايد هخخفى بـانd. ") "
 لِيبى قابل قياس با نيروهاى شما نيستثل. من از مراتب كفايت و لياقت وئيس ستاد شما زنرال گُمامسى شگفت زده شدم. فرماندهان نظامى فوانسه كه با أو

هلاقات كردهاند در اين مورد با من هم عقيده اند. ") سادات گفت (ایِن مطلب درست است. اما ليبيائى ها را هم نبا دست كم گرفت. آنها از حمايت كارشُناسان و مستشاران روسى و آلمان شرقى برخوردارند. بعلاوه ما بايد موقعيت و فزصت مناسبى برابى شروع عدليات زراهم كنيم. "
 ظاهرى شخصيت او نوعى ابهام و تناقض مشا هده مىكنم. آيا او از دست زدن
 يا فقط مى خواهد محتاطانه عمل كند؟ و آيا فقط احتياط است يا خدعه و نيرنگى در پشت سر آن وجود دارد. اما او فرصت زيادى براى ادامه اين تفكرات به من نمىدهد و بازتر سخن مىگويد:
("هنوز خخيلى زود است كه هن بتوانم تاريخ مشخخصى برإى شروع اين كار



مىتمـايد:
(اهن فكر مىكنم در ماه مارس اين كار را بكنم. ولى وقتى تصميم خود را


 سادات مىگويد (ا'; حالا ببعد ما بايد در تماس دائم باشيمر. من بايد مستقيماً با شما در تماس باشمر. آيا مىتوانيد كسىى را نزد هن بفرستيلد كه از از اعتماد كامل شما برخوزدار باشد؟؟
 را مىشناسد و او را بنام ((هسيو رنه)، صـدا مىكند. وقتى از او اسمب صىبرم

سادات مىگويد ((نخيلى خوب است. او آدم مطمثنى است. وقتى لازم شد كم او را بفرستيد به شما اطللع خواهم داد. ٪) "
 مى خواست او را ببيند و تأكيد شده بود كه مسافرت وى بايد كاملاًّ هحرمانه

باشد.
تدام تدابير و احتياطات لازمه براى اينكه موضوع مساقرت مـحرمانه بماند صورت گزفت. ولى حادثهٔ مضحكى و غيرمترقبهأى در اين ميان رخ داد.

 فرود گاه نظامى اطراف قاهره بنشيند و يكـ اتوميلـ كه در فرود گاه منتظر وى بود او را مستقيماً نزد سادات بـراه
 قديمى مدل سالنهأى دهه́ •19ه در فرود گاه منتظر ثورنياكى بود. علاوه بر


 دسترس نبود. ثورنياك مىدانست كه سادات منتظر است. بهمين جهوت معطلى را جايز نديد و در كنار جاده ايستاد. كاهيونى از جاده عبور مىكرد. ثُورنياكى دست يلثد كرد و كاميون ايستاد. لحظه اى بعد كاميون به راه افتاد و 'ؤرنياك كه موقع به مقصد رسيد. بدين سان بود كه فرستادهُ مخصوص من در
 سادات مفصلاُ با او مذاكره كرد و تأكيد نمود كه در تصميم نحود جلّى

 سادات گفته بود كه ((aوضوع بستگى به تحريكات قذافى دارد و بهر حال هن


قسمت ديگرى از مذاكرات سادات و ثوْرنياكـ به واكنش احتمالى


داشت.

ثورنياكى به پاريس مراجعت كرد و من مراقب تقويم بودم. تلاگُفافى از

 اين سانحه با ططح سادات براى حمله به ليبى ارتباط دارد و افسرانى كه كشته شده اند در ستاد عمليات حمله به ليبى عضويت داشتهـ اند.

ماه ها رس بِايان يافت و هيِ خبرى نشد. سادات هـم ساكت شـده بود و

 دونفرى در كتابخانه مشغول صرون قهوه بوديمَ، سادات سرانحام مطلبى را كا كـ

انتظار شنيدن آنرا داشتّم بر زبان آورد و گفت :
 آمريكائيها مداخله كردند و هصراً از هن خواستند كه از اين كار خوردوارى اري

كدام آمريكائيها؟ به په دليل؟ من انتظار داشتم كه خود او جواب اين سئوالات را بدهد. ولى او جيزى نيمزود....
 آمريكا انتخاب شد، به صورت ديگرى دنبال گرديل. ولى با انجحام انتخابات
 هن از لغو برنامهٔ عمليات ليبى متأسف شدم تُغيير رثّيمّ ليبى هم به نفع
 آن شد جلوگيرى مىكرد. با قطع دملى كه محيط اطرافت خود را مسموم كرده راه



 هيِجِگُنه ترديدى مرگش را به تأخير مى انداختح．



فصحل بنـح
تصميم گيرى

من از مدتهاى طولانى به اينطرف، مكانيسم و نظام تصميمگيرى را در اين
 در اين كار ما بندرت از روش بررسى دقيت و عينى هفروضات و اطلاعات
 به يکى تصميمگیرى كامل و حساب شده مى



 از هيئت وزيران آغاز كردمر. هن در اين بحث اصل محرمانه بودن هذأكرات هيئت دولت را مراعات خواهم تمود. ولى مراعات اين اصل مانع از آن نمىش


 از ظهر روزهاى چجارشنبه تحت رياست او تشڭكيل مىشل. يميِلدو ساعت

تشكيل جلسات را به ساعت ده صبح جهارشنبه تغيير داد كه معمولاً تا ساءت





 مى آمدند و مسائلى را كه در دستور جلسه بود با هم مرور هىى مرديم. جلسات
 گفتگوى مقدماتى وارد دستور مییشديمه.







 نتيجه گيرى مىنمود و تصميمات هيئت وزيران از طرف أو اعهلام مى مشد. در دوران رياست جمهورى يْبِيدو جوّ كمى بازتر شد و مباحثات


 نتيجه و تصميمات هيئت دولت را اعلام مىنمود.



هن سعى كردم اهمكان بحـث هاى بيشتر و عميتترى را دربارهُ مسائلى كه
 صاحب صلاحيت و خخبره در امور مربوط به وزارتخانهُ خود مىـدانستت و در مقابل دخالت و اظهار نظر ديگران عكس العمل نشان مىداد. در نتـيحه كمتر


 معينى تجاوز نمىيكد. براى اينكه هيئت دولت بتواند كار خود را به نحو مطلوبترى انجام دهله كاهش تعداد وزيران يكـ شرط الزامى بود. در كابيته هائى كه من قـيلاً

 موجب مىشد كه بِست هاى زائدى در كابينه بوجود بيايل، زيرا هر گروهى تصور مىكرد با داشتن وزيرى در كابينه مىتواند بهتر هنافق خودد را حفظ نمايد.
 در مورد باززگانان، اختصاص وزارتخانها الى كه منحصراً به كار آنها بهـردازد موجب ايجاد تشكيلا تى مىشد كه برأى توجيه موجوديت خود مقررات تازهاى وضه هىكرد و كنترلها و متحدوديتهائى در كار تتارت بوجود مىآورد، كه خود موجب علدم رضايت هى شد !
 ريمون بار اين تعداد به بإنزده نفر كاهش ها ها


در كابينه هائي كه من عضويت داشتم، بحـث مربوط به سياسـت خارجى
 میشتود - م•

هميشث كسل ككنده بود.
در دوران رياست جـههوركى اساللن هن، هنظامى كه وزير خارجه مسائل مربوطل به سياست خارجى را هطرح مىىكرد، كمتر وزيرى به سخنان وزير خارجه توجه داشت و اكثر آنان ضمن صصحبت وزير به نوشّن يادداشت هاى خصوصى و مبادله يادداشت بين يكديكُ براى حل مسائل جارى خود اشتغان داشتند، اين يادداشت ها دست بدست مىگثت و گاهى نظم جلسه طورى بـ هم میخورد كه رئيسى جمههور نا حار بله مداخله و تذكر هى شـله. البته در دوران
 نـمىكرد.
اين عدم توجه به هسائل خارجى بيشتر از آنجا ناشى مىشد كه وزيران
 مطبوعات و وسائل ارتباط جسعى از آن اطلاع يافته بودند و گزارش وزير خارجه
 جلسدات به خاطر دیآورم كه با صبر و حوصله و متانت قابل تَحسينـى كه از
 آن اطلا ع داشت گوش میداد. در اين جلسات كاهى دو وزير ارشد او، آندره

 من براى الِنـكه علاقهاىى در ميان اعضاى هيئت دولت نسيتت به دسائل


 مسائلى كه به اين ترتيب در جلسات كابينه عنوان شد اوضاع لبنان، هذاكرات آمريكا و شوروى، بحران مياست كشاورنى بازار مشترك و تهاجّمت شُوروى به افغانستان بود كه با علا قه از آنها استقبال شثد.
 توجه به آخرين اخبار و اطلاعات شب قبل ازتشكيل جلسات هيئت دولت تهيه مىكرد، كه هر كدام از آنها از نظر شككل و محتوى شا هكار كوحِّى محسوب
 يادداشتت هائى بر مىداشتتند. من تفسير هختصرى بر آنحهه وزير خارجه قرائت كرده بود اضافه مىكردم. من فكر مىكنم كه كلئ اعضاى هيئت دولت بدين وسيله مىتوانستند ديد روشنى نسبت به مسائل بينالدللى داشته باشنـد و در گفتگو با ديگران تجزيه و تحليل و ديد مشتركى را ارائه دهند.

## $\star \star \boldsymbol{*}$

خارج از هحدودئ هيئت وزيران، من از دو طريقة ديگر براى تصميمگيرى
 نخست وزير و تعدادى از اعضاكى دولت كه موضوع مورد بحث با كار آنها ارتباط يـيدا مىكرد در آن شركت مى كردند. و دومى كميسيونهاى تحقيق و بررسي كه سعى مى شد در آنها از تخصصص و اطلاعات اششخاصى كـى كه در دولت
 نتايج مفيدى گرقته شده است.
 آن در اينجا خالى از لطف نيست طرح قانونى مربوط به طلاق بود. ما



 تأييد هر دو طرف باشد امكانَيذير گردد.

اين قانون مىيبايست با دقت و ظزافت خاصى تهيه شود، زيرا در عين حال
 و آسان كثيم كه اساس كانون خانواد گى متزلزل شود، و در اين مورد بخصوص



 خوانند گان امروزى كاهلاُ نا مفهوم بود. وقتى كه ما شروع به خواندن هتن طرح قانونى كرديم رَان لوكانوئه مرتباً



 هغلق و نامفهوم باشد؟ بجاى اينكه متّ روشنى با زبانـ شود، در اين طرح بيشتر به قوانين ديگرى استتاد شلده و مفاد قوانين بورد أستناد، بدون تغييرى در متن اصلي، در اين طرح گُنحانده شده بود، بطوريكه براى فهميدن اين قانون مىبايست به قوانين متعدد ديگرى مراجعه نمود. لغغات ور
 گرفته شده بود !

 نمىكننل. آيا نمىتوان اين قانون را به زبان سادهترى نوشت ؟ جرّا اينهـهـه به مواد قانونى ديعر مراجعه داده شده است؟ بهتر نيست اين موارد و اشارات را حذف كنيم و مواد قانوتى جديد را بطور مستقيم و به زبانى كه براى همه قآبل فهم باشد بنو يسيم؟؟ ؟"
وزير داد گسترى رل به هدير امور هدنىى كرد و با اششاره نظر او را خواست.
مدير امور مدنى رو به من كرد و گفت :

 كرد. دن احساس كردم كه او تمام نيرو و شهاهت خود را وا در اين بيـان به كار


 دوباره نوشته شود و ضمن بازنويسى، به جاى نقل قوانين قليمى با با اصططلاحات نامفهوم، همين محطالب به زبان قابل فهم امروزى بيايد. )
من ضسن بيان اين هطالب در نگاه او مى خواندم كه قانع نشده و مى خواهد


مبارزه كند. حدس من درست يود، زيرا بدون تأمل كُفت :
((آقاى رئيس جمهور، متأسفم بڭويم كه اين كار غير ممكن است.) ")
و براى رعايت احترام وسلسله مراتـب ادارى در توجيه مطالبـ خود افزود :
 سر خود دارد. با حذف آنها رويئ ڤضضائى مورد استناد نيز از ميان خواهو تنها كارى كه هىتوان كرد اينست كه با حفظ اين مواد متن را جرح و تعلديل
 من ترجيح دادم كه از مبارزه رو در رو اجتناب كنم. لذا خططاب به ثان لوكانوئه گفتم:
 خود شـما كل اين كار را به عهلهه بگيريد. ها اين طرح را بر اسـاس بـيشنها
 وارْه ها و اصطلاحات امروزى و بدون اينكه هر يك از مواد را به جاى ديگرى و

 هيزى است كه مربوط به خود مردم است و بايد از آن سر دربياورند. .. .)

اين. كار انجام شد، ولى سه جلسهة طولانى برأى آن صرف كرديم. با وجود

 اصططلاحات زبان امروزى در آن استفاده شُده بوغ. طرح نهائى به تصويب هيئت دولت رسيد و به پِارلمان تقدّيم شد. اين


 زيرا قانون براى همه قابل فهـم بود، و من فكر مىكنم همة قوانين بايد همينطور باشد.
من تصور میكنم كه در مورد كلئُ قوانين قديمى بايد حِنين بررسى و تّجديد





البته اين كارى است كه وقت و فرصت زيادى لازم دارد و براى تجديد
 المكان براى من فراهم نشـد، زيرا عمر حكومت ها كوتاه، و مانند حـيات آدمى حركتى در خلاف جهت زمان است.

## * $\star \star$





 در تاريخ فتوحات، فرانسه استعداد و قّابليت درخشانُى از خود نشان دان داده

است. اين كشور كه در يِى چجارراه جغرافياثي قرار گُرفته بِيش از بسميارى


 تكانهاى شديد انقلابى و تغييرات پـى در پیى الست كه هر يكـ توقف و مانعى در راه بِيشرفت بوده است. نظام حكومتى و قوانين اساسىى ما دائماً در

 عوض كردها ايمr.

 فرانسوى) "


در ارو با رواج دادند !
 براى من تعجبآور بوده است : نخست مقاوهت در برأبر هر گونه تغييرى كه با به

 در ضمير خود دارند، و جامعش شناسان بهتر هىتوانتد آنرا تّجزيه و تحليل كينـد،



 مجبور به تغيير رويه أى مىكند كه به آلن عادت كردهاند، سر به مخالفت و

شكايت بر میدارند: در تقسيمات كشورى و سازمان حكومت محلى بايد
 دويست نفر جمعيت دارند سخن گُفت، زيرا هر دو هى خواهند استقلال ل خود را



 نبايد لطمه وارد ساخحت ! فرانسد كشور اصلالحاتنيست، كشوزر تازگى و تنجدد أست. فرانسوديها، به واسطة ظرافت و سادهانديشى در قضضاوت، هر خيز تازها ایى را دوست دارند و




اين طبيعت و طرزتغكر است.

 به اصلاحات ضرورك بايد از ايـجاد سر و صدا و هيحجانآميز كردن هر كار اصلاحى بـرهيز كرد و به ترتيبى عمل نمود كه مردم بتدريج با آن آشنا شوند و و خود را با آن تطبيت بدهند. در جوَ مساعدى كه در آن زمان وجود داشت، من توانستم نخستين اصطالاحات خود ا در زمينهُ قانون اساسىى به انجام برسانم، كه از آن بحمله افزايش نقش شوراى فانون اساسىى و اصلاحات مربوط به قانون انتخابات
 الحراز اين مقام، بلون زهينهُ طبيعى و ازروى هوى و هو هوس را مىتوان نام برد.

به منظور آماده كردن افكار عمومي براى بعضى الصلا $\rightarrow$ بات، من به روش

تشكيل كميسيونٌ هاى تخصصى متوسّل شدم
افكار عمومى اصولاً به كميسيون اعتقاد ندارند و همه تصور مى كنثد وقتى
 اساس اين عقيده اصططلاحى هم رايج شده است كه وفتى طرحى به كميسيون

 اين نظر را تأييد كرده است
 متفاوت بود. من براى بررسى و اظهار نظر در مسائل مشخضص اشخاصى را انتخاب مىكردم كه در مسئله مورد بحت صر صلاحيت و خبرويت داشتند. اعضانى
 حرفه هاى مختلف يا شخضصيتهاى فرهنگى و ستديكائى و روزنامه نگاران انتخاب مىشیدند براى بررسى و اظهار نظر در امرى كه به آنها ارجاع مى
 مىتوانستند با اشخخاص ديگگى هم هصاحبه كرده و گزارش جامعى در درباره نتيجة مطالعات خود بدهند. به اعضاى اين كميسيونها قبلاُ تذ كر داده هى
 بعد از انتشار اين گزارشىها و برزسى قضاوت افكار عمومى دربارة آن،


 فرصت به همگان داده مىشد كه قبل از طرح وتصويب قوانين و مقررات جديد نظريات خود را دربارة آن ابراز نمايند.



## 8- PIERRE SUDREAU <br> 9- JACQUES SOUSTELLE

برنار"
 "مىدهد.
اين گزارشها مسائل گونا گونى را از كمك به تأمين مسكن و تطبيق وضع


 گزارشها و مأمور اجراى پيسشنهادات همان ان كميسيونهانها هستند كه بعداً به
صورت قانون در آمده است.


 رسيدگى مىكرد و كميسيون ديگر به بروسى موضوع كمكى به تأمين مسكن
 كه اين كمكى ها به بودجهُ عمومى تحميل مىنمود نتيجّهُ مورد انتظار را بـبار

 اجراى آن نتايج مطلوبى بدست آورديم.

## ** $\star$

دربارءٔ هسائل دفاعى روش تصميمگگيرى متفاوت بود.
اولاً مسئله فوريت داشت و تأخير در آن جايز نـئ نبود. ثانياً سلسله مراتب



## 10- JEAN BERNARD 11-FRANCOIS JACOB <br> 12- ANDRÉ LWOFF 13-JACQUES MONOD

دفاع به رئيس ستاد ارتش ابلاغ مىگرديد. ولى در مواقع اضطرارى من مستقيهاً كار را از طريق وزير دفاع و و رئيس ستاد حل هى كردم و و البته نخست وزير هم در جريان امر قراز مىیگرفت.
در اتخاذ تصميمات دفاعى، رئيس ستاد ويرُّة دفتر رياست جمهوروى مرا
يارى مىكرد. وظيفة اين ستاد آكاه ساختّ رئيس جمهور از امور دفاعى كشور و مشُورت در اتخاذ تصميهمات مربوطه بود. من خوشبختانه أين بخت را را داشتم كه در دوران رياست جمهورى خود از همكارى دو شخخصيت نظامى استثنائى
 بودند. آنها با اينسه ريشه هاى خانواد گى متفاوتى داشتتن داراى وجوه مشترك زيادى بودند. هر دو أز افسران نيروى زمينى بودند و هر دو بواسطةُ شركت در عمليات نهضت مقاومت در زمان جنگ به آلمان تبعيد شده بودند. هر دو آنها حرفهَ نظامى را عاشقانه دوست داشتّند و فازغ از تحريكات و تمايلات سياسى و شخصى به انجام وظيفةً خود به نحو احسن مى انديشيدند. آنها در اظهار نظرهاى خود محتاط بودند، ولى در مواقع ضرورى از قبول مسُوليت تصميهات


## $\star \star \star$

ما در موأرد زيادى هجبور به مداخخله در اهور آفريقا شديم. در چجاد و هوريتانى و زئير و آفريقاى مركزى اوضاعى پـيش آمد كه اين مداخلات را ضرورى ساخت. در شمال آفريقا، سرهنگ قذافى افـى كه افزايش بهاى نفت


 رؤياهاى آفريقائى خود را رها نكرده بود. شوروى هلاوه بر ارسال اسلحه و
 اين كثورها هانند مالى، يا تأمين تداركات و نگهـدارى هلى كوپتر در آقريقاى

مركزى را به عههده گرفته بود. دولت شوروى همـحنين يكى يل هوائىى واقعى از طريق صحرا و مالى تا آنگولا ايجاد كرده و از اين طريق نفوذ و ووقعيت نود را را در اين كشور تحكيم مىنمود.
دولت شُوروى در تحقق بخشيدن به رؤياى آفريقائى خود أز بـى تفاوتى آمريكائيها نسبت به مسائل آفريتا بهرهبردارى مىكرد. از سـال 19V7 197 به بعد هوثيارى و حساسيت آمريكائيان نسبت به مسائل آقريقا تقريباً از ميان رفته بود و در مقابل استقرار همهج جانبهُ شورويها و كوبائى ها در آنكُولا ، يا حمايت آنها آنها
 نمى خورد.
كشورهاى فرانكووون ترس و وحشت رهبران آنها مشهود بود: آنها مىگْتند ((وقتى ما در كنار
 استت. ولى اگگر به صف طرفداران شوروى به هيـونديم اسلحه دريافت میكنيم.
ما با بسيارى از اين كشورها قراردادهاى دفاعى منعقد كرده بوديم. بعضى


 خطر مى انداخدت.
افكار عمومى دربارة مشُروعيت و ببحا بودن اين مداخلات ترديد نشان
 استعمار طلبى تلقى مىنمودند و كمونيست ها هم با آنها هـمآواز مىشدند ميان گلسيست هاى قديمى فم ((مسدر)" و (( كوو دو مورويل)"، در تعقيب
 زيان - IV زبان الصلى آنها غير از زبان هسلى زرانـهـ الست - م،

هى شد، در مورد عمليات نظا مى ها در چاد هشَدلار دیدادند.
 مى خورد. نسل قديمى كه هنوز گرفتار كابوس خاطرات هند و چچين و الجزاير بودند و نمى خواستند اهكانات مححودشان را به هدر بلهند نظر هساعدى در مورد اين اقداهات نداشتند و احتياط و خو يشتزدارى را توصيه مىكردند. اما نسل جليد أفسران و درجهدارات ارتشّ كه شغل نظامى را در شرايط سـكون و آرامش
 قابليت هاى شخصى خود و والحدهاثى كه در آن خحدمت مىكردند بدست آورند. تحجربه نشان داد كه حتّ با آنها بوده اسـت. هن دربارةٌ دو تصهميمّ در اين زمينه خاطرات بخصصوصى دارم: يكى از اين دو مربوط به جاد و ديِكرى دربارة زئير است.

## * $\star \star$

هنگامى كه من زهام المور را بدست گرفتَم وخع چجاد به وخامت گرائِده

 حِدرنشين ((توبوس)"19 كه در دوران استعمار هم مهار نشده بودند آشكارا از
 مركزى جلدا كرده بودند. شورش شتمال را دو نغر، يكى رهبر سنتى قبيله توبوس



 گروگان گُفته بودند. مطبوعات و وسائل ارتباط بحمعى درباره سرنوشت اين زن كه بر خلا فت توصيهُ مقامات فرانسوى در محل به مناطتَ شهالى چحاد رفته بود

جار و جنجال زيادى براه انداخته بودند.

 آمده و با آداب و رسوم قديمى و جادوگرى فرمانروائى شى جذ بهاى كه بر جمعيت سياهِيوست مسيحى جنوب كشور داشت فرمانرواى مطلق العنان جنوب به شمار مىى آمد.
در ميان دو بخش شمانى و جنوبى كشور بيابان وسيعى قرار داشت كـي










 نظامى وا به خلبانى خلبان ستاد ويرَّه خود به طرابِلس فرستادم تا ترتيب انتقا
 فوانسوأز نامهُ تشكرى به مناسبت رهائى دخترش براى من فرستاد. اين تنها تشكرى بود كه در اين ماجرا الز من به عمل آمد.

 افتاد. او به ما بِيغام داده بود كه در جستجوى متحد جديدى است. چرا اين

متحد جديل ((مالوم)) نباشد؟ (رنه ثورنياكى) (كه قبلاُ در ماجراى سادات و قذافى

 سوار هواييما مىشد و خود را به مقصد مىرساند. او بهترين دستيار من در مسائل مريوط به آفريقا بود و با تودارى و رازدارى خود تواتو اتسته بود دوستى و




 شُمال كشور را به تصرف خود درآورده مناطت جنوبى را مورد تهديد قرار دادند.
 شجاعانئ مضحكى دست زدند. از آن جهله رئيس ستاد ارتش جنوب كه يكى
 مى مكرد و چثد بمب بر سر آنها مى انداخحت.


 و واحه هاتى بخش مركزى كشوز بدون كمترين مقاومتى بدست نيروهاى شمالى افقاد.




24- BOKASSA
25- HOUPHOUËT-BOIGNY 26-SENEGHOR

 همين زهان بود كه دولت شوروى تمام نيروى خود را براى تفوذ در آفريقا به كار

 حركتى براي جلوگيرى أز ورود كارشنـاسان شوروى و هزدوران كوبائى به




 مىكتنـ.
از ماه آوريل ما تصصميم گُرتّم بياكى نشان دإدن واكنشى در برابر ليبى به



 عهليِات حـمايت از تــاد به سرعت سازمان يافت. نيروهأى كمكى زمينى از
 ككثورش همدسايهٔ پاد است، اهكان انتقال اين نيررها و تأمين تداركات آنها را الز شتمال كتشور خود فراهم ساختـ.
 خـطره انحراج نيروهاكى فرانسه را از آن كشور در سال 19Vه فراموش نكرده بودنل، و جولن در همان موقع مششغول تجديد سازمان نيروهاي مسلح بودند


ثصميم گُفته شد مقدمتأ گروهى ان افسران و درجهداران فرانسوى براى
 باختش جاد اغزام شوند. يكى مركز آموزش نظامى در شمال شرقى نجامنا بر بر با شلد. اين الردوگاه نظامى برایى دفاع از بايتخت هم مورد استفاده قرإر مىگرفت.
 روى يكى نقشهُ آفريقاى مركزى بِشرفت نيروهاى (اشورشى ") را بطرف جنوب تعقيب مىىكدم. زنرال مالوم كه غرورش جريحهد دار شده بود، كارها را





 فرانسوى را كه در عمليات نظامى در مناطق صهحرائى تَجر به داشته باشد به هِّا




 بررسى اوضاع نظلامى جاد تشكيل دهم. هن براى دو روز بعد تعيين وفت


 درنگ نكنتد. چهه تصميمى بيش از این مىتوان در دورد پاد اتخاذ نمود؟ در
 بعد جلسه در سالن نقشه هاى زيرزمين كاخ تشكيل گردد.

هن اين سـالن را در سال IGVV براى استفاده در پخنين جلساتى مرتب










 ستاد ويثرٔ رياست جمهورى، بانزرس كل نيروهاى مسلح و دو ثريرال كـر كه آنها را
 حضور داشت.
("ايوون بورزثه)


اين مورد اتخاذ شود. «]


در محل وضع را براى شما تشريح خواهد كرد. "

 اوخاع الائن كرد. فشار نيروهاى قبيله توبوس وليبيائى ها قوى تر از آن بود كه ها ها

با امكانات فعلى خودمان بتوانيم با آنها مقابله كنيم. بايِگاه ههم "(سلاله") سقوط كرده بود. نيروهاى ليجى سلاح ها و تجهيزات مؤترى در اختيار داشتند : موشكى هاى ((سام
 اتومبيلهایى زرهیـوش ها
 سلال اهكانِذِير به نظر نمىرسيد. از طرف ديگر وضع جوى و درجهُ حرازرت
 آسمان باز هِاد هلى كويتر هدف آَسانى برایى دشمن به شمار میآمد.
 (ا(تيروهاى ليبى در هر لحظه مىتوانتد دست به يكـ تهاجم نهائى به طرف
 من سئوال كردم:
((اردوگاه تعليماتى ما برای نيروهاى چاد هیه كارى میتواند بكيند؟")

 بهترى دارند نمىتوانيند در مقابل قيـلة توبوس مقاومت كنند. «،
 كنید؟)
او جواب داد ((جاگوارها براى اين كار كافقى نيستند. آنها ضمن يرواز در ارتفاع كم در مقابل موشكى هاى سام V- روسى آسيبِبِذْيرند. بعلاوه ما
 حـمايت كافى برخوردار نيستند."
 نظامى ها مى خواهند حرو آخرشان را بغوِيند. زّنرال (والن برميرش)" از طرف آنها سخن مىگويد:



اصطللاحى كه در مورد تعجب بسيار در مقابل شئيدن يك هطلب غير منتظره مصطلح است برایى بيان حالت سن پس از استماع سخنان فوق كافى



 استقامت در برابر آكهانى ها از كشور تبعيد شُدهاند. آيا اين احساس ضين ناشى از تجاربب تلخ هند و چين و الحِزاير است با نبودن وسائل و امكاناتات لازم

 سازمان و تَو يت نيروى دفاعى ها در اروبِإست لطمه خواهد زده. من از ابراز واكنش سريع و عجولالنهاى در اين مورد خودودارى مىكيكنم.
 از هن از نا كامى ها الى تحقيرآميز مستعرأتى رنج بردهاند اند.
 دفاع مؤثر از نجامنا پهه وسائلى مورد نياز است؟؟

ثنراله مرى بإسخ ميدهد :

 كه بتوانيم جلو بـيشرفت آنها را بگيريم. ")

 بفرستيد؟) زنرال مى گويد ((مسشلهانى نيست. من مىتوانم دستور اعزام آنها را

بدهم. اين هنگُ ها بيشُتر از سربازان حرفه ای هستيند و تعلاد كمى افراد وظيفه در ميان آنها ديله دیى شوند. نِيروهاى وظيُه بيشتر داوطلب حَنين مأموريت هائى هستتند. هشكل اصلى ما حمل و نقل آنهاسست. ما فقط هوإيـيماهأى ((ترانسال)" در اختيار داريم و شعاع عمل آنها هم كم استت. بعلاوه تأهين آذوقه و تداركات آنها اهميت دارد. ")


 كارى شايسته فرانسه نيست! تصور اينكه نيروهاى ما وسائل و تجهيزات از
 بالا میروند تا خود را از مهلكه برهانند براى من شرم|َور است. بعلاوه من

 نگاهها مرا كمين كرده است. آنها در انتظار يكـ تصميم منطفقى و
 است. آنها با نگاه هاى خحود مرا ارزيابى مىكنند و شايد در اينكه هن بتوأتم حَنِين تصميمیى اتخاذ كنم ترديد دارند.
 بايد از نجامنا دفاع كنيمه. بايل از همهُ امكانات لازم براى اين كار استفاده كنيم. من از شما مى خواهم فوراً تمام نيروئى را كه براى تأمين امنيت بِايگاه
 زودتر، نيروهاى كمكکى و وسائل سنگينتر را روانه كنيل. بدون ترديد جندين هنگگ براى ايت كار لازم خواهند بود. ."
 خدماتى هم بايد همراه آنها فرستاده شُود. «)


نظر خود من وضع منطقه ايجابب مىكتد كه ازتو يخخانه هـم استفاده كنيل. ") اظهار نظر هن دربارهٔ لزوم فرستادن واحد توِيخانه از حدود صها خارج بود، ولى چيسش خود فكر میكردم كه در صيورت استفاده از آتش بر حمجم تو بخانه در آن منطقه نيروهاكى توبوس و ليبيائى ها دجِّار وحشت
 مخاطبين هن از نشان دادن واكنث فورى در برابر اظهارات دن اجتناب
 آنها از نگاههايشان بِى نبرم. دليل ترديد و تأمل آنها روشن بود. آنها براتى اخلـ تصميم ديگرى، كه به نظر آنان راهحل بهترى بود، به اين جلسه آمده بودند، اما

 ناكهان تغيير كرد.


 به اطلعع شـما خواهم رساند. ")

 میكنم كه ته دلشان راضى وو تسكين يافته است و گوئى بار سنخگينى وا از روى دوش شان برداشتهاند... آيا من اشتباه مىكردم؟؟ آنها را مىيبنم كه از همان لحظه به هم نزديكـ شده و درباره́ مقدمات كار با هم مشورت مىكنـند. ماشين جنگى ما براه افتاه و نتيجحشُ كار خيلى نخوب و سريع و برنده بود.

 تجهيزات متلاشى شذه نيروهاى مهاجم را در روى زمين نشان هىداد. اين عكس ها از اسرار دولتى نيست و من آنها را به عنوان يادگارى ازيكـ تصيميم

بجا كه موجب حفظ اعتبار فرانسه و جلوگيرى از سقوط آفريقا شد نزد خود نگاه
داشثته أم.
 lavv

 براى تسلط بر اين سرزمين بودند.








 شهر ("كولوزى) را ها هم تهيه نمايند.





 عدة زيادى از اروبائيان در شهر كولوزى زلد گیى میكردند. آنها كاركنان

معادن و خانواده هايشئان بودند كه تعدادشان در حدود . . . .


 وحشت از كشتار دسته جمعى شهر را فرا گرفته بود.
از آغاز اين حوادث موبوتو تلفنى با من تماس گرفت ورفت و تقاضاى كمكى


 اوضاع خطرناك تر بشود.


 شب در بازگشت از مجلس شببنشينى كه در محل (ا كمدى فرانسز)"؛ افتخار سنگور (رئيس جمهور سنگال) ترتيب داده شـده بود مجدداً با ثنرال مرى

 است. او اضافه كرد كه در كار نتل و انتقال نيروها با مشكلا تى مواجه است و


 خواستم كه صبت روز بعد به ديدن من بيايدلـ







وزير دفاع به علت مأموريت ديِكرى در جلسه حاضر نشلـه بود. من خردم از او


 دى توانستيم در اين عمليات از آن أستغاده كنيّم نقشه اكى بود كه شتربازان ها دز

 عمليانت در هنطقه از نظر فنى بسبِار دشوار خواهل بود ، زيرا هوابـيمطاها بايد از
 كِش چتر بازان در منطقه هـم، اهكان زنداندن كمـك يا تخليهُ سريع آنها از

[^0]بزركترين مشكل نقل و انتقال نيروها در فاصلة هفت هازيار كيلومتر بين


 مىكرديم كه نيروى هوائى در اختيار نداشاشت.





 در اختيار ما قرار داد.

 جمعه 9 1 مه در مهحل فرود آيند.


 خصوصى با من صحبت كند. من سنگور را با با وزير خارجه (پگرينگو)، تنها



 بلزيكى ها وجود دارد. عدهانى از اروبائى ها را هم به گروكان گرانته و آماده

شدهاند تا در صورت مداخلئ خارجى به طرف هرز حركت كتند. روس اصرار دارد كه فوراً دست بكار بشويم. او بى گويد كه اين كار بايد حتماً تا فردا انجا بشود. "

 نشست.
مى گويم ٪اگر قرار باشد فردا عمليات را انجام بدهيمه، آنها بايد صبح زود
 نحسته نخخوا هند بود؟؟")
ثزنرال ((وان بـرميرش) مىگويد ((بِيش از اينكه نزد شها بيايم تلفنى با


فوت وقت عمل كنيم.")

اتر كشتار آغاز شده بود ديگر درنگ جايز جايز نبود. اها ساعت بالایى شومينه
ده و بيست دقيقه شب را نشان مىداد و هنوز اولين هوايّيماى ها به زمهين ننشسته بود. آيا عاقلالنه است كه اين آدمهاى خسته را فردا صبح به حخنين
 افتاد؟ آيا ضمن نزديكى شدن به زمين هدف گڭلوله هاي آنها قرار نخواهن گرفت؟؟ آيا پنجاه نفر يا صد نفر آنها هنگام فرود آمدن درو نخواهند شد؟

است؟؟"
 دريافت كرده است. قتلععام أروِپِئيان شروع شده و و مردم وحشت زدهه هستند.
آنها متضرعانهـ درخواست كمكى مىكند. «]


با هدانخلة فورى موافقَ هستم. به روس هم اطلاع بدهيد كه ما هر چهه زودتر
دسـت به كار خواهــم شـــــ ه)

در اين موقع سنخور و همسـرش با آنيمون (همسر زيسكار دستن) روى مبل نشسته و استراحت مىكرددند. گرينگو (وزير خارجئ فرانسه) هنوز در ور كنار
 نيروهأى چترباز را به كولوزى صادر كردم و اين عمليات فردا انجام خواهو


 دست به كار خواهند شد. به آنها بگوئيد كه بهتر است عمليات ما هماهنيگ باشد. ما نمىتوانستيم بيشتر صبر كنيم. آنها هم بايد زودتر بيجنبند!"

 باشد. ها با هم از ساللن خارج مىشويم و دست او را براى خداجحافظى مى فشارم.


 موزد بدهد حتربانزان ما در همان لحظهُ فرود هدف تير كاتانگائى ها قرار خراهواهند گرفت.

## $\star \star \star$

آنشب تصميم گرفتّم در آهارتمان خود در كاخ اليزه بخوابم تا مستقيماً در جريان امر باشم. آنيمون براى استراحت به خانه مى دود.

 هوأيِيما در كينشاز! نسَسته است . بقيه هوايِيماهها در راه هستند. هِ

گفتم ((خيلى خوب. مرا درتباً در جريان بگذاريد.")
 بود كه صحبت مى كرد:
"(آقاى رئيس جمهور. اميدوارم باعث ناراحتى نشده باشم.
 (ابداً. آيا توانستيد با بلزيكى ها تماس بـيُيريد؟")


 نشُويم. او كفت كه با نخست وزير ملاقات خواهد كرد كرد و هجدداً با من تماس خواهد گرفت. آيا جواب اورا به اطلاع شها برسانم؟ ؟"

 رنگ ديگرى هم در سمت ديگر تختخواب هست كـ كه زنگ نمى زند و در تمام
 اضطرإرى مستقيماً به مركز دقاع اتمى، وصل شده است.
 بلزكى او سيمونه با نخست وزير ملاقات كرده و تصميم گرفتها اند همزمان با با ما وارد عمل شوند. آنها امشب جلسه دارند و سيمونه ساعت شتش صبح مجرد تماس خواهد گُرفت. آنها اصرار دارند كه عمليات ما يِيش انز يإسخ نهائى آنها آغاز نشود ."




بيندازند. آنها هم مثل ما از وخامت اوضاع خبر دارند.؛ ؛

 ولى آكر آمادكى نداشته باشند بدون آنها دسـت به كار خواهيم شند . «) هن از تلفنخخانهٔ اليزه مىىخوا هـم كه ستاد ارتش را براى من بكيرد. دستورات خود را به ثنرال مرى ابلاغ مىىكـم، آخرين اخبار را از افسر نگهبان ستاد


 هى گُويد ((ساعت هفت صبح به وقت هحلى, اختلاوف ساعت هحلى با پِإريس يـكـ ساعت است .)



زتگُ تلفن ساعت شش صبح مرا |ز خوانب بيدار كرد. وزير خارجه كرينظو بود كه میگفـت :
((همـكار بلرُ يكى من الآن با من تماس گرقت. آنها نمىتوانند به موقع وارد عمل توند. نحخست وزير بلزَيك از او خواسته است كه نظر دولت بلرَيكـ را
 تعويت بيفتد نا بتوانيم با هـم اهدام كتيـمـ. آنها بطور تطع تا فردا آماده خواهنـلد يود. با وجود اين وزير خارجهي بلرّيك يادآورى كرد كه از وخاهت اوضهاع و مشكل اتخاذ جنين تصميمى از طرفن شما آگاه است. من به أو اطمينان دادم


من تشكر كردم و كفتم: :
((إه اطلاع ايشان برسانيـد كه در اين شرايط ما وارد عمل خخواهيم شُد، ولى به مشورت هاى تحودمان با آنها اداهه هىدهيم و أز هـهكارى آنها استقبال خواهيم كر2. ")










 يك حمام ميگيرم.

 تلفن است. او مىگويد: (ابلزيكى ها باز هم تغيير رويه دادهانذ. آنها از اينكه ما بدوني آنيا آنها عمليات






موضو مشورت مىكم.." "


 ((براى اين كار خحيلى دير شده است. با وحجد اين هن با كيتششازا تماس

 نمىتوانيـم كارى بكنيهم. الآن به من اطلاع دادند كه لزَيونرها سوار هوابيـما ها

شدهاند و اوليتن هوايسيها هم در حال بلند شدن اسـت. ")
 سوابت و روابطى كه با زثير دارند حق دارند در اين هورد حساسيت نشان



 10 حدود سـه ساعتت و تيسم امست و نيم ساعت هم بـايلد براى فرود آملن در منطقه در
 سداعت ينزده خيلى دير خواههل بود و من نميتوانم هسئوليت اين كار را بر عهله


 هى "از طرون من به زنرال مرى دستور بدهيد كه فعلاً دستور برواز هوا يـيـما ها را



 به وقت كينشاز| خواهد بود و ما هنوز وقت كافى برأى شروع عمليات خواهيم

حانتدت. «)

ابلاغ شد.
سرهنگ " گُا") بعداً به من گزارش داد كه اطلاعات قبلى دربارة بِرواز

 أفراد در داخخل هوا يـيما ها نشسته و منتطُ بِرواز بودند.

 سرانجام بهـ اين نتيجه رسيد كه برایى شركت در عمليات فورى آهاد گى ندارد .
 مشترك بناميم تَا خودشان هم در آلن مشاركت نمايند. هِ تشكر مىكثم و فوراً ستاد ارتش را میگيرم و در دو كلمه مىگويم ((مرى. شروع كنيل! ! مرى با خوشتحانى جواب میدهد كه بيدرنگ دستور شروع عمليات را صادر خواهد كرد.
احساس آرامش هى كنم. سـاعت هشت و پانزده دقيقه است و افوراد ما هنوز يكـ ساعت و نيم برايى شُروع عـليات وقت دارند.
صبحانه را در سـالن كثابخانه صرون میكنهم. روزناهه هاى صبتع را هم آَورده اند. عناوين آنها را نگاه میكنه. حتى يكـ كلمه هم دربارة عملميات
 ساعت ده و ده دقيقه منشى هن وأرد دفترم مى ششود و يـيغامى را به اين تضمون جلو من لهى گذارار: (ا(ستاد ارتش به اطلاع شما مى رساند كه تمام هوايبيماها به طروف مقصد بِواز كردهاند. "
|نتظار آغاز مىشود.
قبلأ به هن گفته بودند كه بهاطر مسائل امنيتى و احتمال ضبط هخابرات

 هخابره خواهد شُد.



 هنتگى امور بينالمللى و مسائل وزارت خارجه نزد من مى آيد و ضمن اين گزارش توضيحات بيشترى درباره مذاكرات شب گذشتشه اش با سيمونه (وزير
 ("رولدان) ) اسپاتِيا به بازار مشترك اروپِّست.
ساعت

 كردهام. در مراجعت به اليزه بيش از آنكه نزد مهمانان خود برو بروم اخبار تلويزيويون
 خبرى را عرضه مىكند. او اوضاع كولوزى و هرج و هرج و وحشت و خششونت




46- KOOJO 47- ROLDAN 48- PERCIER
RPR - 19

| Y-r | تصـــيبم \%-يرى |
| :---: | :---: |













دردى بين شش ها و معده همراه است.

در روى برگى مربوط به وعدةٔ ملاقاتهأى روزانئ من كه به فاصلة نيمساعت به نيم ساعت تنظيم مى شود نام اولين ملاقات كنتنده در ساعت 10 و

سى دقيفه ثبت شده است.
 ((جلسئ مجلس تشكيل شده و به ما خبر مىدهند كه حه حالت متشنجى بين نمايند گان حكمفرماست. شابعاتى منتشر شده كه عملياتى در زئير در در جريان است. نمايند گان سوسيا ليست از دولت مىنواهياهن توضيحاتى در اين مورد به
 نبايد دربارة اين موضوع اتخاذ شود. " "
 بحث هجلس در پخين امرى و انعكاس آن در اخبار راديوها موجب آن نخّواهد




البته اين حق قانونى بإرلمان است كه در جريان اوضاع قرار بغيرد. ولى








 دولت ساعت به ساعت وضع را تعقيب مى مكند و به دلاثل روشن امنيتى فعلاً نمىتواند بيش از اين توضيحى بدهـه . " برسيد ("همين؟؟) گغتم ((بله. همين)"


 شد؟





 كه میگويد:
(آآقاى رئيس جمهور. زنرال وانبرميرش از ما خواسته است كه به محض
مراجحعت با شما صشحبت كتند. )" ((متشكرم. وصل. كنيل. )؛

در آن ثَانِهَ هاى انتظلار، افكار من بين خبرهاكى بدى كه بايد قَدرت مقّابله با آنرا داشته باشَّم، و خبر خوبى كه مىتواند آراهشى و راحتى را به هن بازگردانـل سير میىند.


Y. عمليات موفقيتآميز بوده است. اولبن دسته چتربازان بين ساءت ها و چها
 خود را در زهمن مستقر كرده است. كار دشوارى بوده، ولى او فكر هىكند كه بر اوضالع مسلط شده است. "
 شلده اسـت ! حالا با آگاهیى از روحيد و كينيـت كسانى كه در اين عمليات شركت داشتند شكى در موفقيت آنها به خود راه نمىدادم.



## $\star \star \star$

آخرين افراد هنگگ دوم خارجى پتر باز كه عمليات زئير را ئه عهله داشتند
 ترك گُتند.
آنها در اين عمليات ينج كتشته و بيسـت زغخمى داشتند، كه جراحات اكثر
آنها شديد بود. محىبايست از فدا كارى آنها فدردانى شود.

برایى سرهنگ ارولين نشان لزَيون دو نور در نظر گكفته شد كه طى مراسـى
 افسران و درجههداران و سربازان هم هر يكـ به نوئه خود نشانهائى گرفتند كه

هم يادكارى از كار افتخار آميز آنها به شمار مىرفت و هم در ترفيعات بعدى آنها مؤر بود.












 محوو فراموش شود؟

فصرل ششم
زنان در كارهاى دولتى

در مدت هفـت سال رياست جمـهورى من، دولت هموأره درصدد استغاده از زنان در مستؤليت هأى ههم دولتَى بوده است. دولت هائى كـه در اين مدت هصلر كآر بودند درواقع به تمانيلات من در اين مورد يإمت مییادند. من فكر
 بدست آوردهاند فرصت مناسبى برآى خروج آنها از حالت وابستگگ و زيردستح كه جامعه به آنها تحميل كرده، فراهم آورده است. آنها مىتوانستند عامل جلديدى را كه سازمانهأى دولتّى ما غالباً از آن محروم بودهاند در اين دستگاهها ترّريق كثند و به واقعبينى بيشتر در اتخاذ تصميمات، احتياط و ملا حظه كارى در داورىى و ادراك صدحيح واقعيت هاى زندگى روزانه كمكـ . نمايند
 انتصياب اؤ به مقام وزارت موافقتت كرد، من براى منصوب ساختن زنان ديگُ به مقامات دولتى محبور به مبارزه شدم. هخالفت با انتصحاب زنان به مقامـات مهمه، نقط بخاطر زن بودن آنها نبود.
 داوطلبان، و وعلهه هائى كه براى انتخاب اشخاصـ به اين مقامات داده شده بود، زياد بود. بِذيرش اين موضوع براي دولتمردان و محافل سياسىى ما دشوار بود

 من از حضور آنها در جلسات هيـت وزيران و مشاركت آنان در كارهاك دولتى خوشتحال بودم. سه تن از ميان آنان برجستخى خاصى در كارهاى دولتى از خود نشان دادنل.
$\star \star \star$
كسانیى كه در كارهاى دولتى كسبب شهرت هىیكند، هميشه بهترين اعضاى دولت نيستند. خانم ((كريستيان اسكريونر)" يكـ وزير مشاور عالى وو فوق العاده در امور هصرفى بود.
هن در وزارت امور اقتصhدى و دارائى با او آثنا شدم. كريستيان در آن هوقع رياست سازمان همـكازى هاى فنى را در هديريت روانبط اقتصادى خارجحى به عهجه داشت . او هوفق شده بود سازمان تحت هديريت خود را به صورت يـكـ

 كريستيان در كار جديد خود موقت شله با كاهشى غزسسنل سازمانتى كه مسئوليت آنرا به عهله كرفته بود، و بالا بردن كينيت آنه يِك سياست مصرفى ليبرال و در عين حالى دوَيت و آگّهانه را بِه موقع احرا بكزارد. اصول اين
 2- CHRISTIANE SCRIVENER


 عمومى هينت وزيران شركت نـىكيند- م.

گُرديد. قوانين هربوط به سرعت و بلدون سر و صدا به تصويب بار رلمان رسيد و به موقع اجـرا كذاشته شد. در اين مورد كارى به اين خوبى انجام نیگرفته است.
 بود و هميشه رعايِت وقت ديگران را هىكرد. او با صداى لطـِفس و ملايمىى سخت مىگفت و آرامش و متانت آلزاسىى ها و استحكام و وقار ذاتى آنها در حركات و سكناتش نمايان بود .
هن علاقمند بودم كه او در انتخابات سال I9VA خود را از منطقّه (پرن)") عليا يا ورسای نامزد نمايند گیى مجلس ملى فرانسه بنمأيد و پِست خود را در دولت حفظ كتد ‘، ولى او بدلا يل شخصى در انتخابات شركت نكرد و يكسان

 پِارلمان درگرفت شهريت يافت . كذششته او را همه كم و بيش هى دانستند : سيمون هنگامى كه دختر جوان و زيبائى بود، به اتْاق مادر و خواهرش در نيس بازداشت شدنلد. علت بازداشت آنها ريشه يهُودى خانوادهُ آنها بود. آلمانى ها او را به بازداشتگاه جهنمى ((آشويتز) ه تبعيد كردند. سيمون در اين بازداشتخاه تحقير و رنج بسيار كشيد6 ولى بطور دعجززهآسائى به سلادت أز اين مهلكه جست. اظهار نظر دربارهٌ مســّهُ سقط جـنين براي عن كار دشوارى بود. هن با
 يزشكى و اجتتماعى اين هسئله، مانند ديگران بالا گرفتن بحث درباره اين

موضوع را دنبال میكردم.
حضور زنان مشكوكى يا متهم به اقّدام به سقط بتنين دربرابر داد گاههاه، كه




به طرز زننده و ناشايستى در برنامه هاى تلويزيونى نشان داده مىشله، و

 مورّخ سال I I IV براى زتانیى كه مبادرت به سنط جنين مىكردند ششماه زندان در نظر گرفته بود. اين قانون به نلرت مورد استفاده قرار مىگرفت. ولى بهـر حال قانون ديگُى جايِگزين آن نشده بود. در كشورهاى همسايه ، از جمله انگلستان
 در آن كشورها زنان مىتوانستتند با شرايط سهل ترى هشكل خود را حل كنند و با ِيك رفت و آمد نزد طبيب متخصص، بدون اينكك، كسى از ماجرا آكاه بشود، از باردارى ناخواسته جلوگيرى نمايند. ألا زنان ما اين كار را به طور مخفيانه و

 خطرناك بود و عوارض روانى دير جأتى برجاى مىگذاشت .
 وضه أجتماعى موجود منطبت مىشد. كسى ((طرفذأر)) آزادى سقط جنين نبود و آنهانيى كه تحديد نظر در قوانين موجود را تأيمد مىكردند فقط مىاخواستّن قسـمتى از سسؤوليت اين كار را، كه تابحال يكـ تكاليف قانونى به شمار هى رفت، به خود شْخص عنتقل نمايند. هر كس هىيايست در اين كار به حكم


هر وضع قانوتن جديد مى.يست آكًاه ساختن زنان از اطلاعات يزشكى در
 انديشَيدن دربارهُ عواقب تصميمى كه گُرفته اند منظور شود. به همين دليل بود كه در قّانون، بحث و گفتگو با زنان داوطلنب سقط جنين و فواصل احبارى


جنين يك تصميم شخصى و داوطلبانه بود مقرر شد كه هز هزينه هاى مربوط به اين كار خارج از مقررات تأمين اجتماعى و تماماً از طرف خرد
 تشخيص داده شود.
براى تنوين اين قانون جلسات متعددى تشكيل شد. در اين جلسات، كه








 پإرلمان را الزطريق مطبوعات و اخبار تلويزيون دنبالل مىكردمه آنتهَ مرا در اين

 بايانِ يِى جلسه طولانى شبانئ پإرلمان فيلمبردارى شلده بود و ودوربين تلويزيون



 سر به گريبان فرو برده و ومى گريست
 تحت تأثير قرار داد. در مجلس ملى فرانسه و سنا اكثريت قاطىى به اين لايحه

رأى موافق دادند. اگر قانون اساسى به من اجاجزه مىداد ترجيح بیىدادم اين




 توجه به شرايطى كه موجب وضع اين قانون شد مرا به طرفـدارى از آزادى ستط جنين متهـم مىكند.

## $\star \star \star$














 تحقيق كنم وجوابش را بدهم بس از اين ديدار كوتاه، از ميان راهروهاى طولانى و بِريــيّج وخم، كه


صححنٔ تكاند هندؤ گُريهُ (1 سيـيون ويل) در جلسهُّها لملمان
ديوارهاى بلند آن مهلو از تابلوهاى نقاشى بود كُشتم و به سرسراى بزرگىى كه
 اشراف قديـم رومى را به خاطر مىآورد مرا تا مدخل كتابخانه راهنمائىـ كرد.

 دوران كودكى و سنين هعصوميت، اححترام به رمز و راز و اسرار طريقت، توأم با

قـدرت و زنــد گـى
ترس مبهمى از عوالم ب2حانى كه سر و كارشان با دنياى پـس از مرگ و
جاودانگى است، وجودم را فرا گرفت.
 مرا برانگيخت. من نوعى تشويش و ناراحتى در حضور او حس مىكردم و خود

 وقوف كامل او بر دشواريهاى كارى بود كه خود را موظف به انجام آن

 مىرسيلـ، بر إين باور بود كه رسالتى از جانب خداوند به او متحول شُده است.


 و تلاش او براى دست زدن به هر كار ممكن، و غير قابل دسترس بودن آنجِه مورد نظر وىى بود تناقض آشكارى وجود داشت.


 جامعه خرانسه و نظارت بر صحت اجراى آنست. من نظرِيات كلِساى كاتوليكى را دركى مىكنم و به عنوان يكى مسيحى آثرا مىيـنـيرم. اين حت
 مىگگارند بخواهد بعضى محدوديت ها را مراعات كتند. ولى اين مقررات و
 من، به دلائل آشكار، تقاضاى صدلئى رأى و فتوى ايشان را در اين مورد




نكردم. من نه درصدد هتزلزل ساختن ايـمان و اعتقّاد ايشان بودم و نه مىخواستم
 بود كه ايشان را با وضعى كه در ميان دو راهـل دشوار دانتّم، و بتخاطر وجدان شغغلى خود ناحار از فيصصله دادن آن بودم، آثشا سازم. $\star \star \star$
 از آماد گی آنها براك تسليمَ در برابر يكـ عمل انيحام يافته تعبحب مىكند. او

 هردم آنرا هى يـذـيرند. به ندرت اتفاق مى افتد كه تصميمى بعلد از أجرا با

متاوهـت رو برو شود ،
 بود. اين قانون چجهارده سال قبل، روز بيستم دسامبر سال 19Vz به تصو الصويب مجلس هلى فرأنسه رسيد. شوراى قانون اساسى روز 10 كُانويئ سال IqVA آنرا منطبق با قانون اساسى تشخيص داد.
اين قانون به هدت بــنـج سال مجازات هات هالى مقرر در قوانين قبلى را معلق مىساخحت , در پـايان پينجسال قابل تجديد نظر بود. در سال 19V9 دولت اصلاحات مختصرى را در اين قانون پيشنهاد كرد كه به تصويب پـارلمان رسبد و به آلن جنبةً قطعى داد.
از آن زمان به بعد اكثريت بإرلمان فرانسه چچند بار دست بدست شده است: مدت بنجسسال سوسياليسته ها اكتريت مجنس را را در اختيار داشتند و بعد از انتخابات هاه مأزس سال 1917 يكـ اكثريت محافظه كار و ليبيرال بر سوسياليست ها بِيشى گُرفته است. تغييراتى رخ داده، ولى هِيجِ دولتى بِيشنهاد تجلديد نظر در قانون مصوب سال سال


## $\star \star \star$

 خود بوجود آورده بود. وقتى كه او وارد جلسئ هيئت وزيران مىشثد جنبـ و جوش خاصى براه مى انداخت: همه مى خواستند با او صحبت كنتد، او را خودهانى صدا میكردند و بعضى او را در آغوث مىگرفيتند.



سوسـِاليــت ها و متحدين آنها افتـاد- م.

13- ALICE SAUNIER-SËTÉ 14- ARDÈCHE

جوانى بوده به مرد جوانیى عشتِ مى ورزد. مرد جوان هم عاشتق او بوده، ولى تبعيل ايت جحوان از فرانسه أرتباط آندو را با هم ڤقط فـى هكد. آليس در انتظار


 دانشگاهى كه بيشتر تغيير رنگگ و تظاهر و انعطانـ را ايِجاب مىكتد جلب توجه دیىنمود. بيضى ها ((براى اينككه خدمتى به من كرده باششند)" به من تذكر


وظيفه ايككه من براى او تعيين كرده بودم اتخاذ تلابيرى براكى بهجبود كيفيت

 برناهه مسئول آن نئه بود و با تمام توان برالى رسيدن به هدف نهائى آن تكاش

دى نـدود.
بعضى از طرح هاى اصالحى او براى داتشگاْه ها در ميان اطرافِيان نتخست وزير وقت ريمون بار با سكوت و ترديد استقبال شده بود. آليسى براى هذاكره دربارة اين طرح ها نزد من آمد. هن همهُ وزيران را؛ هنگامـي كه ملاقَات با هرا
 ولى هميشه سعى هىكردم در هوقعيتى واقع نشوم كه هـجيور به ميانتحيگرى بين نخست وزير و اعخاى دولت باشم. به ههين جهت وقتى كه آليس براى مذاكره دربارة كارهاى خود و مشكلا تى كه در هيئت دولت با آل مواجه است نزد من هى آمد به او توصيه

 خود را وقف دأنشگاه كرده و مقيد به اصول و خدودى در كار خود بودنلـ، خشم و ناراحتى خود را از ابداعات و ابتكاراتى كه آنها را جنتجالمى و غير عدلى يا مضر مىدانستت بينهان نـيكرد.

خصوصيات شخصى آليس وجهء زيادى برایى او در ميان مردم بوجود آورده
 مختلف كشور همراهى مىنمود، حضيو او و نام او بيش انز همه با ابرانز
 اين احساسات تغيير مى كرد و لبخند شادى بر لبانش نتش مىيسست. او رضايدت و شادى خود را از اينكه بين همكارانش، كه آنها را بزدل و ضعيف النفس تشخيص مىداد، جلوهٔ بيشترى دارد يِنهانت نمىكرد.

 چون خود آليس هم مدتى به اتفاق شوهرش در كرس اقامت كرده و به



 مبارزات انتخاباتى من بود، كه حون تحقيقات كا كاملى دربارة آت آن به عمل نيامد، هنوز هم از وقايع اسرارآميز آن دوران به شهـار مى آيد.

## „ぇ


داشت: مرحله تخستين توفف در كرس عليا در (لباستيا)"^" و مرحلة بعد حضور

ها پــنج روز قبل ازدور اول انتخابات رياستت جمهوري به (راباستيا)، رفتيم.




15- JÉRÔME SĖITE
16- MANSO 17-AJACCIO 18- BASTIA

براى من قانعكنده نبود و به نظر مى برسيد كه تصميم به خوددارى از رفتّن به
 سوءقصد طراحى شده باشده، يا تحريكاتى براى بر هم زدن تظاهرات صورت گيرد. در نتيجه سفر إنتخاباتى من به باستِيا هنحصر به يكى ديدأر دوستانه با با با با با جمعى از برگزيد گان و طرفدارانم شد. اين ديدار در جوّى بدون هيريجان گرفت، ولى در ميان حضار اطمينان خاطرى دربارهٔ نتايج انتخابات وجود داشت. من بعد ان خداحافظى و فشردن دست آنها ، با تأسف از اينكك موفق به ديدن همه نشدهام عازم فرود گاه شدم .


 شد بازرس بِليس نزد من آمد و تأكيد كرد كه از فرود كاه آكاًك كسيو بـيامى حريافت شده و تذكر دادهاند كه هوإِيما بايد در رأس ساعت IV و سسى دقيقه به زمين بنُشيند.
هنگانى كه هوايـيما انرتفاع خود را كم مىكرد ابرهایى سياهى آَسممان

 وقتى كه خلبان موتور هوإيـيما را خاموش كرد صدإى نوعى احتراق به گوثش رسيد. فيليب سوزابى كه همراه من وود گفت كه أِن صدا از موتور هوإيسيماست. ساعت V V و سى دقيقه بود و يكى دقيقه از لحظة́ فرود هوإيـيما مى گذشت. برج كنترل از ما خواست كه از هوإيـيما خارج نشويم. اين انتظلار كه ده دقيقه بطول انجاميد فابل دركى نبود، زيرا در زمين و اطراون هوإيـيما اثرى از ترافيك ديده نمىشد. اتومبيل هائى كم براى بردن ها آمدند به وسيلكُ
 آنرا ندى فهميدم. "(أوزه روسى)"14 رئيس كميتئ انتخابات ما در كرس جنوبى

به استقبال من آمد. هن ميل داشتم ريساده به طرف سالن فرود گاه بروم. ولى او
 است مستقِيماً به شهر برويـم. ")
 در جيب گذاشتم. كاغذ را در اتومبيل باز كردم. روى آن نوشته بود :

 است.
رو به ثوزه روسى كرده و گغتم:

فرود گاه در كار بوده أمت.،"

 ما فكر كرددم فعلاُ اين موضوع را به شما نگوئيم تا باعث ناراحتى و اضطراب نشُود. ها

 خواهـ رفت.



 او مىگويم كه به بيمارستان برود و گزارشى از وضع قَربانيان توطئه در فرود گاه
براى دن تهـيه كند.

من از شهردار تشكر مىكنم و از حضار مى خواهم كه مرا در اجراى
 شهردار میرويم و در آنجا بـحث درباره نتايج احتمالى انتى انتخابات رياست
 مىكند كه زا كى شيراكى در دور اول انتخابات مقام اول را بدست خوا خلهد آورد طزفداران من از اين حرو ناراحت مى شوند و بیش هن با اكثريت زيادى مقام اول را بدست خواهـم آورد. شارل اورنا اونانوحرو آنها


 هحموع آراء بدست بياورد.، "
من و بوزى در اين مورد شرطبندى دى بكنيم و براي اينكه بد اين بحث


 منتقل گُرديد.
أورنانو مرا به طرف تفسسه أى كه اين لباس سبز زيتونى با سرآستينههاى
 لباسى است كه امهراطور در بستر مرگ خود در سنت هلن آنرا بر تن كرده بود.




 21- JEAN BOZZI




 به آليس میعرسل.
از آغاز مبارزات انتخاباتى، اين نتخستين بارى است كه يكى نفر از من صحبدت مىككند، نه |ز رئيس جمهور يا تامزد مقام رياسـت جـمهورى. او از



 ارزيابى كرده است. او خواست ها و افكار مرا بهتر از خود بن بيان مىكند. هن


 او در موقع عشقبازی هـم همين شدت و حرارت شنوند كان سخنان آليس, مجنوب و هفتوت او شده أند. او ناكًاه موضوع
 حملـه قرار ديدهد.
ا; تمام تحسينه ها و تعريفس هائى كه درباره خود شنيلدهام، اين تنها مورشى

 مراسم هذههبى نبود كه كششيش ها هم از شنيدن آنهجا اكيمان خود را از دست هیدهند! !
آيسر نشسـت و صداكى كفـززدنهای طولانى پـسس از نشستن او هم به كوش
 خود !ز جأى ير مى خيزند. مردم كرس فصـاحت و بلاغت و صميميتت را دوست

دارند. مرسى آليس! كاش همه اجتماعاتى كه در جريان مبارزات انتخاباتى من تشكيل شد همينطور برگزار مییشد


 حالل يكى از آنها كه جوانى هججدهساله است وخيم





 معالجه قرار داده بودند و در صورت امهكان ترتيب انتقال وىى را به مارسى مىدادند.
در ميان مجروحين ديگر چچند مأمور فرود گاه، و از جمله يكـ زن جوان ديده









 قربانى بازى ها و هوسهانى ديگران شدهاند.

هنگامى كه از بيمارستان خارج مىشديم خبرنگاران و دوربينهایى تلويزيونى در انتظار من بودند. من كلماتى از قبيل قربانى و بـى عدالتى و و
 ("نتايج این سوعِقصل در مبارزهٌ انتخاباتى شما چـيست عمولى از اين واقعه به نغّ شها تمام نتخواهد شد ؟؟"

 اسست كه معدولاً در جنين فاجّهع هأئى ديده مىشود.
آيا تحقيت قضانى جامعى بدنبال اين فاجعه صورت گرفت؟ قدر مسلم اينست كه كسى أز من دربارة اين موضوع تحقيت نكرد. من در جريان اين







 مأمورين تحقيت بدهد.

*     * 

 من (پازى براى زنانه) دارم. اين اصطلاح حس كنجكاوى همه را بر انُگيخت. در تمام مدت مبارزات انتخاباتى درباره اين موضوع سئوالا تى از من مىكردند. من به همهٔ اين سنوالات تِيك جوابـ مىدادم و آن اينكه اين وا
 انتخاباتى خودم استفاده كنم. بعد ا; انجام انتخابات توته افكار انكار عمومى به

مسائل ديگرى دعطوف شد و ديگر كسى در اين مورد سئوالى از من نكرد.

 سال رياست جمهورى، من عاشق هفده هيليون زن فرانسوى بودم! !). خيلى ها ها

 منطبق با واقع است!






است ؟ بدون شـى همينطور است. اما اصل قضيه اين نيست.




 كه اين بيان من ممكن است موجب ريشـخند و تمسخر بعضى ها بشا بشود و


 كمى بيش از حد معمول، فقط براي اينكه بيشتر به آنها نگاه كنم توقف

مینمودم.
من توده مردم را خيلى دوست دارم. زيبائى اندام و حركات مردي مردم آسياء، حركت موج وار ولى توأم با بى قِيدى و بيحالى مردم كثشورهاى لاتين،

 عنوان نمايش تماشا كرده و از آنها لذت بردهام

 شُدن براى قَد و اندام خودشان است، حر اسركات طبيعى آنها، كه در عين لطافت


 بدنبال خود كشانده است. اين لذت و واين شوق و انتظار را هن جز جز به احساسى


فصل هفتم

مجازات اعدام

در مدت رياست جمهورى هفتسالة من، مجازات اعدام در فراتسه احرا مىشد. حكم اعلدام در اين مدت سهه بار به موقع احرا كذاشته شد. بسيارى از دوستان من، و خْيلى از كسانى كه ضمن هلاقات هايم درباره مسائل و مشكالات شغل رياست جمهورى با هن صحبت میىكردند به دن مىگֹتند ((مشكل ترين كار شها بايد اتخاذ تصميـم درباره اجراى حـكم اعدام باشد. اين
 اينكه هخنين مسنوليت سنگينى به گردن خودشان نيست، احساس راحتى هىكردند و بعضى به صراحت مىگگتند ((من خيلمى دلم برانى شما مىسوزد كه ناجهاريد درباره حنين مسائلى تصميم بڭِيريد !
 تأييد اجراى حكم اعدام است. براى من اين مسئله متفاوتك بيّخِيلدتر و مرموزتر از آن بود كه همه دربارة آن فكر هىكردند. در انجأم وظلايف و
 هميشته مرگگ را حاضر و ناظر مـديلـم. هرگ در تصهيماتى كه من دربارؤ مدانحلات نظامى در آفريقا گرفتم حاضر بود. مرگ در حوادث و سوائع كار كه ما موفق به جلوكيرى انز آن



مى شلد چهرةٌ مرگ ارا ديد.

 خانواده هائى را كه در اين سوانع كسان خود را از دست ميدادند تعقيب مىكردم. دنظرهُ تجمع و انتظار آنان براى اينكه نام قربانيان اين حوادث اعللم
 كود كان در بلاس عزا همه برأى من رنجآوز بود. به نظر من بيرحـى ها و فـجايع قرن نوزدهم با اين حوادث به زمان ما منتقل هى شد . نابرابرى انسانها ، حتى در مرگگ هم براى من تكانددهنده بود. جاهعه مرگُ بیسر 3 صدا و كاه خفَت بار و شرمآور كمنانی را كه بدرستى نميشناخت
 زودتر از شر آنها خلاص شود. در حاليكه مرگ بعضى ها بهانهأى براى نمايشـ و خحودنمانيى براى ديگران فواهم مىآورد و جامعه با تحليل و احترام از آنها، درواقع از ارزشهاى خود تجليل مىىنـود. تفاوت ميان تابوت های محقرى كه در كليساهاى كوچچك مصحلى، نزديكى مكان وقوع حوادث و سوانح، بر زوى

 $\star \star \star$
 هى





به يكى نفر تفويض شده است منفعل و بيمنا ك بو2. واقعيت اينست كه رئيس جمهور دستور اجراى أحكام اعلام را صادر نمىنمود، بلكه درباره تقاضاى عفو و تتخفيف دجازات اظهار نظر مىكرد. مقصود من از بيان اين مطلب بازى با كلمات نيست، بلكه مى خواهيم نتش و و هسئوليت رئيس جمهور را در أين هيان، آنطور كه بوده إست، مشخصر نـوايمم.
 دقت و موشكافى طـى مى شـد و دادگاهى از قشخات منتخب در بارهُ متهم رأى صادر مى نمود. پِس از صدور حكم وكيل متهم هى توانسـت به رأى صادره



 قبل از رد تقاضاى عفو مهكوم از طرف رئيس جمهور به موقع اجرا كزاشته
 بخشُود گى مى نمود.
مطبوعات رأى داد گاه و نظر ديوانعالى كشور را منتشر هىكردند و با تقاضاى بخشود گى از طرو وكيل محكوم همه تشهها متوجه رئيس جمهور هى شد. در اين دوران انتظار براى أعلام نظر رئيس جمههور تمام مراحل اولية

 براي اظهار نظر رئيس جمهور سه مرحله طى عى شد : تهية گُزارش مربوط به سير جر يان برونده و دلائل صدور حكم از طرف وزارت دن داد گسترى، تشكيل




شثوراى عالى قضائى و ملاقات و مذاكره با وكيل محكوم.
 است. در اوائل رياست جمهورى من يكـ قاضى جوان كه دبير شوراى عالى

 ((نيكول بِرادن) " مححول شد.



 و دلاثل صدور حكم اظهار نظر يزش است. در بِـايان گزارش نظر سه نفر زا قضات نيز دربارهّ بِرونلده و تقاضاى


 داديار متضمن جز ئيات بيشترى مىانـاشد


ثى شد و ضهيمئ گزارش مى گرديد.

 هتحوم به مرگ بود كه در آن موقع نوزده سال داشت، ولى هنگام ارن ارتكاب

 بدقت هطالعه كنم و تمام جزئيات تضيه را دريابم. و اين دقت و سختّگيرى

## 3- NICOLE PRADAIN

دربارهُ برونـهه هاي ديگُ هم تكرار شـلـ.






 كلمات و اصطلا حات هتروك ,ا بر روى كاغذ آَرده بودند و دطالب تكرازى،
 دريافت. در جإى جاى يرونله نتاط تاريك و مبههمى ديله مىشد، ولى با


 كه اطلاعات من درباره يرونده كمتر ان خود آنها نيست . با وجود اين هن در

 از تحقيق و برزسى همه جانبه و اططلاع ان عقايلد و نظريات همه در اين مورد

 رسيدگى به يروتده و جريان دادرسى بود.

## * *

در شورايِعلى فضضائى وزير داد گسترى و ه نفر اعضاى شـورا شركت مىكردند. وزير داد گسترى، كه در آغاز رياست جـهوروى دن زان لوكانوئه بود و


مى نشُست. 9 عضو ديگر شورا عبارت بودند از سه قاضى ديوانعالى كشور، سه
 صالاحيت خود خارج ازحوزه قضائى تعيين مى شـدند.

براى شـورا مخبرى تعيين مىشد و أو بود كه بِرونده را مطرح مى نموده. جوَ




 برزسى قرار گيرد؟



 را توصيه خواهند كرد، كدامشان متمايل به استفاده از حق بخشود گیى خواه هند بود و دو يا سه نفر هم كه احتمالاً قبل از از اعلام نظر خود مود منتظر شنيدن آر آراء ديگران خواهند شد. هنگامى كه آنها عقيدة خود را بِيان مىكردند، من نظريات هر يكى را بر روى كاغذى يادداشت مىكردم را در دفتر خود ثبت مىنمود.


 اينست كه آراءٍ و نظريات اعضاى شوراي عالى قضائى تِّى تريباً هميشنه هتفاوت
 جلسات شورى، بعد انز اظهار نظر كليهٔ اعضاء ختم مى رشد و ديگر بحشى

صوررت نمىگگفت. زيرا اظهار نظر درباره مسئله مورد بحث بقدرى سخت بود

 هن غالباً تحت تأتْير خصوصيات برجستثأ بعضى از وكالى دادكاْهأى شهربتانها قوار مىگرفتم. وكيلى كه من در هورد نخستين پرونده او را به حضوز يـنيرفتيم آنقدر تيزهوش بود كه وانتهود مىكرد وتصد قانع كردن مرا براى بخشودن موكلث ندارد . او حتى چنين وانموذ مىكرد كه در شكا و تر ترديد من در
 بعضى نكات، كه ممكن اسـت از نظرم دور دانده باشل جلب نمايد .
 آنها توحه مرا بخود جلب كرد، احساس مىكردم با تعبير ديگرى از مغهوم
 متفاوت است، آشنا هىشوم. عدالتى كه به واقعيت هاى انسانى نزديكـى ترو از فشار رها وتضييقاتى كه مصالِ روز بر ما تحميلن مىكند دورتر است. يكى از اين وكلا براى تقاضاى بخشود گى محكومى كه مرتكب جنايت
 من احسطاس مىكردم كه خود !و هم متوحه اين نككته هسـت كه كمترين شانسى
 چيش كشيدن بيضى هطالب مرا تكان بدهد و به نوعى هرا تحت تأثير شرار


 انز بغض و كينه، سير هىكند . شايل او در وجود آن محككوم؛ كم به نظر غبر قابل
 خود دا راضى كند كه موكلش را تا آخرين لحظه بحال خحود رها نكرده است.

من ديگُر هرگز او را نديدم،ولى پس از گذ تلاش صادقانئ او براى انجام وظيفه مرا تحت تأثير قرار داده است.

 ناوارد بودن شواهد هجرميت موكل خود بياورند. طلح أين دلايل نزد من مورديى

 درباره درستى يا نادرستى جريان دان داد گاه و رأى صادره وَضاوت كنم. رأى
 داد گاه دور مانده بود مىتوانست به تخفيف مجازات محات مكوم كمكـ كند.


شده و مورد بحث قراز گرفته بود.
يكى روز در بِايان گفنتگو با يكى از وكلاى محكومين، وقتى او را تا در

 تنها تقاضايش از شما اين خواهد بود كه دويست هزار فرانـانــ به او بدهيد او تا عازم آمر يكاى جنوبى بشود. در اين صورت شما ديگر هرگز چیزى از او نخواهيد شنيد. ")
من نمىدانم هقصود او از نقل اين پيام نامعقول و الحمقانه چهه بود. شابِد آن




 شايد خود آل وكيل هم از تأثير سوء سـخن نامربوطى كه بر زبان آورده بود


بدون ترديد او فكر مىكرد كه من تصميـم خود را گرقتهام، در حاليكه چخنين نيود و من تازه از اين لحظه به بعد مى بايست در خر خود فرو مى دفتّم و بل ارزيابى تمام


حال زمان تصميم گرفتن بود.
 در صورت رد تقاضاى بخشودگى، صبح روز اعدام |ز اين موضوع اطلاع مى يانفت.
من دو يا سه روز صرف انديشيدن درباره قبول يا رد تقاضاى بخشود گـى

 در انتظار كذاشتن محكوم خود نوعى ظلم و بيرحمى استى.

 عادلانه قِلاً طى شده بود و قضاوت من نمىتوانست برتر و عادلاتهتر از قضاوت

 دلايل محكم و قابل قولىى وجود دارد كه حكم صصادره را اجرا نكنيم؟ در اتخاذ اين تصميم، من اعتقادات شخصى خود را هم دربارهُ ضرورت

 نخست بايد هجازات اعدام به موارد نادرى از قبيل جنايات فجيعى كه جراحات عميتى بر پـيكر جامعه مىگَارد محدود شود. در رديف اين جنايات مىتوان ربودن اطفالل و قتل آنها، آزار و شكنجه اشخـاص مسن كه به به مرگ آنها
 نام برد. در مراحل بعدى و با ارزيابِى تأثير باز دارندهُ مجازازات اعدام

جنايت، وضه فوانين جديد يا اعمال محـووديت هأى بيشتر امكان ذِير بود. اما در دقام رياست جـمهورى، وظيفهُ من منحصر به مراقبت بر صصت اجراى قوانين موجود بود. من نمىتوانستم با دخالت دادن نظريات و معتقدات



جـديدى بيفزايم.


 بينديشم و بيينم آيا دلايل و انگگيزه هاى ديگرى در كاز بوده است كه به استا استناد آن بشوان از احرای حكم خوددارى نمود؟

حه دليل و انگیزه ایى هىتوانست در كار باشد كه در جريان دادرسى به آن

 يا غير قابل توصيف خود را دارد. بنا بر اين در هر وضيه أى مى بايِست جهات

خاص آنرا در نظر مىگرفتيم.

 از خططا و انتتباه در نظر كرفته مىشود هميشه كارگر نيست و عواملمى را كه موجب ا, وتكاب جرم شده است بايد با دقت بـى گيرى نمود. . ععواملى كه احتمال داشت در جريان دادرسىى به آن توجه نشده باشد يكى رشته عوامل خارجى و' دوردست بـود كـه مىتوانست در رابطه محكوم با با جامعتأت كه درصدد حنو او بود تأتيرى غير مستقيم و ناهرئى داشته باشلـ. يكى لز عوامل سن محكوم و تأثير آن در ايسِاد انیگيزه براى ارتكابـ جرم بود.


براى اظهار نظر تزد من آوردند، همانطور كه قبلاُ اشاره كردم، هنگا م أرتكاب
 تخفيف مجازات او باقى نمىگذاشتا. اما در زمان وقوع جرم بيست ويكى سال بود و داد گاه مربوطه اين عامل را دا درصدوررأى مورد توجه قور قرار




 هى ونند و در نتيجه درستى قضاوت وت و تصميمگيرى آنها أعتماد كرد. آيا همين جامعه، كه حس مسئوليت و قدرت تصميمگيرى جوانان را مورد ترديد قرار داده

 مشنول داشت وسرانجام با تقاضاى بخشود گى او موافقت كردم مورد ديگر مربوط به يكـ مسلمان فرانسوى بود كه وحشيانه، با ضر انربات

 دادگاه را تحت تأثير قرار داده و به صدور حـكم اعدام متهم منجر شده بوه بود. وقتى يه او گُتهه بودند كه مىتواند از ديوان عالى كـى كشور فرجام


 اعدأ اورا حادر نموده بودند.

 آزادى بحخش الجزاير كثته شده و خود او درسال الْ 197 به خحدمت ارتش فرانسه

درآمله بود. زن او در همان موقع رهايش كرده و بـحه ها آى او را با خود برده بود.
 آمده و يكسال بعد از خدهت معاف شده بود. اين مرد از آن تاريخ ببعد بيكار

 عنف را داشته و به همين جرم شش سال زندانى شـه بود. الين جنايت فجيع شش هاه بـس از آزادى وى از زندان رخ داده و داد كاه ترديلى در صلور جكم اعدام او به خود راه نداده بود.
ارتكاب جرم امرى مسلم بود و هيج دنيل قانعكنتدها إى براى جلوگيرى از اجراى حكـم صادره وجود نداشت. اما اين سئوال در رابطه با ما و جامعهة ما مطرح بود كه چرا اوُ را به اميد واههى يكى زند گیى بهتر از وطن و زن و وفرزندش
 آواره شود و به موجودى وحشیى و كينه جو مبدل گردد؟. و همين جامعه كه


 كند نميتواند فراموشش كند .
من حكم اعدام اور را با يكى درجه تخفيف به حبس ابد تبلديل كردم.

*     * 

در اينز مبحث كسل كننده و دردناك بايد به سرنوشت قربانيان هم اشاره اثى بكنم. هر كسـ به متتضاتى طبيعت و نهاد و فرهنگگ خود، در اين بحث بيشتر به مسائل مربوط به دهجرهين يا قربانيان آنها مىیبردازد. اين موضوع به تجاربا

 مربوط به يِك جرم واحد است و از يكديكر تفكيك بذير نيست. اين يكـ امر

طبيعى و غريزى بود كه من خود را در سمت قربانيـان احساس كنم، زيرا من


 قربانى جنايت مربوط به آل پِرونده دريافت نمودم. اين نامه بوسيلة بِسـت فرستاده شده بود. پپگونه اين نامه از ميان انبوه صـدها



 نويسنـده ايِّ نامه را به كمكى همسايهٔ با سوادى نوشتَه استـ. من نامه را خواندم . در آغاز نويسنده خود را كه مادر قربانى جنايت مورد بحث بود معرفى كرده بود. سبيس او موا مخاطب قرار داده و از من خواسته بود
 تقاضايش ترتيب اتر داده نشود ((من هرگز عدالت را باور نخوواهم كرده). اين كلدات بسيار ساده، و در عين حالل بسيار قوى بود. در كلام اين مادر فرياد انتقامجوئى نبود. هن اين زامه را كه ويى كاغنا خطط دار مدرسه نوشته شده بود روى ميز خود گذاشتم و به فكر فرو رفتم. اين مأدر چهه مى خواست به من
 هرگز عدالت را باور نخواهـ كرد! !")





تمام جزئيات آن آگًاه بود. من سعى كردم عقيدهُ او وا درباره́ يكى از مسائل مورد بححث و متجادله، يعنى ائر بازدارندهُ مجازات ات اعدام جويا شوم.

او در پاستخ گفت :
((محطمناً اثر بازدارندهأى) دارد، ولى اين موضوع قابل اثبات نيست.
 حتى حبس ابد قابل مقايسه نيستت. بعلاوه هيِحِكس باور نـى وكند كه محجازات حبس ابد واقعاً به معنى زندانى ابلى است إ براى بعضى از جنايتكاران، تفاوت مجازات اعدام با حبس ابد در رفتارشان حين ارتكاب جرم مؤثر است. من در اين مورد اطمينان دارم، ولى تكرار مىكنم كه اين امر فابل اثبات

نيست. ")
 قتل كود كان وجود داشتـ. تمام اين جنايات با اعمال خشونت همراه هون بود. بدين معنى كد مرگ ناگهانى كود ك را غافلگير نكردهبود. بلكه او آمدن مرگ
 و فرياد كشيده بود. فرياد كود ك با هيِع فرياد ديگرى قابِل قياس نيست.
 ظزف كريستال بى عيبب بر مى خيزد صاف و وبى وغل و غش امست.


 بحث قرار بگگيرد. حساسيت من در اين مورد در مطبوعات و وسائل ارتباط

 هنگام نفكر دربارة اين مسئله، بى اختيار بياد دأستان معروف


دختر كوحكى بلست كدخدأى يـك دهكلده است،. كدخدا دخترك را در حال
 او را خفه مىكند. جسسد را در جناگل كنار رودخانه كتشف ميكنند، ولى كسى به كدخدا ظنين نـىيشود. اها عناب وجدان و ترس از اينكه اين راز سرانجام فاش شود او را بتدريتح از يا در ميآورد6 و سرانحام در لحظهإيكه الحساس میىند حقيقت برملا خواهلد شد خود را از بالاكى برجحى به زهين برتاب میىكند و


هـى سـبـا رد.
 به اعدام را رد كردم.
به هن اطلاع دادند كه مقدمطات احراى حـكم بزودى فراهم مىشود و محكوم صبح روزى كه قرار است اعدام بشود از رد تقاضاى بخشتود گى خود مطلّع خحوا هد شد. وزارت داد گسترى شّب قبّ از روز اجحراى حكم به من اطلاع داد كـ محكوم صبح روز بعد اعدام خواهل شد. من میىانستم كه حكم صبح زود به موقع ايحرا كذاشته هیشود. تنها كارى كه مىتوانستم بكنم اين بود كه توصيه كنم تشريغادت اعدام در حداقل زمان به موقع احرا كذاروده شـود. آن شـب ترجيح دادم كه در آبְارتمطان خود در إيزه بحخوابهم . به اين فكر افتاده بودم كه صبح زود در بخخش اول ادارك ((ست ثُرهن

 سبكى كردن بار ناراحتى وجدان تلقتى خواهند كرد، كه قادر به انتّال آن به ديگران نبودهام. شايل هم بعضى ها اين كار را حقير مىشمردند و فقط به لحاظ تازگى به آن توحه هى نمودند.

ساعت حِهار صبح با صدایى زنگ ساعت بيدار شدم. هوا هنوز تاريك يود. هيج صدائى از كوحه و خيابان شنيده نمىشد. بِردهه ها را باز كردم و از دور صداىى جاروى رفتگران شهردارى را شنيدم. دوباره روى تخت دراز كششيدم و
 راهروهاى زندان عبور مىكتند و وارد حياط زندان مى شوند ... .



يكى عاممت صليب ترسيم كردم.
 كذشت بيان كنم.
 روى اعلاميه كوتا هى كه بر سردر زندان نصب شده بود مى بیواند كه Aحكوم به مرگ كمى بعد از ساعت جهار صبت امروز اعدام شده است
 جَيز بى حركت استحت

فصرل

نمادها

من در دوران رياست جـهورى خود، در صدد استفاده از سمبولها يا يا


 شديدى را بدنبال داشت.
بعضى از اين نمادها را مردم درك كرده و و بِّيرا شَدند و برخَى ديگر، بيشتر

 رفتار سنتى جامعه موجب طرد ورد ور آن گرديد.
اما تلاش من برایى ارائه اين تمادها


 عوام فريبى معرفى مى منمودند
 كه با كلام ندىتوانستم تفهيم نمايمّ، با عمل نشان دهم

اولِين نماد، بر حسب اتفاق، ضمن بازديد از يكى زندان زاده شد.
 شورش زده بودند. در ماه مِه سال 19Vr زندانى ها در بِشـشتبام زندان ((سن بـل)، 'ليون سنگر گرفته بودند و مداخله نيروهاى امنيتى به كشته شدن يكى زندانى منجر شده بود. وقايع مشابهى نيز در رُانويه سال 19V\& در زندان

من برایى حل مسائل مربوط به زندانها يكـ وزير مشاور در امر اصلاح شرايط زندانيان تعيين كردم و او را با بيست وزير هشاور ديگگر روز هشتم ثروئن


 امرى بيسابقه و منحصر به فرد در مورد انتصاب الشخاص به مقامات بالایى دولتى بود، موجب اصرار و پــفشارى بيشتر من در تصدى اين بست از از طرف وى شد. من از اين كار خود متأتَف نيستم. هلن دورلا كى در اين كار همّمت و لياقت و هوشمندى زيادى از خود نشان داد.
 شُدن دو نغ انجاميد. شورش و اغتشاش به زندانهاى (انيم)" و ((ليل)"؛ و



 و اغتشاش در زندانها با عكس و تفصيلات در دوزنامهها منتشر ثىشد. در 1- SAINT-PAUL 2-MELUN

| 3- HÉLĖNE DORLHAC | 4-NIMES | 5- Clairvaux |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 6-LILLE | 7-RIOM | 8-TOULOUSE | 9-RENNES |
| 10- SAINT-ÉTIENNE | 11-AVIGNION | 12-ARRAS |  |

عكسها ستونهاى زاندارمها كه ساختمان و محوطةٌ زندانها طا هحاصره كرده اند به چشم مىتخورد.



 من لزوم دخالت مستقيم در اين مسئله را احساس كـرد 19V६ إيشش از عزيمت براى گڭراندن اولين تعطيلات تابستانى دوران رياست جمهورى خود از يكـ زندان در نزديكى ليون بازديلد نموديم


 شرايط زندگى زندانيات و مشكلات مأموران خود را در ادارة زار زندان برایى من
 آرامش خود را در مقابل حوادث حفظ كرده است است.


 فشردم تا به نوعى بنام دولت از زمحماتشان قدردانى نمايهم. همراه آنها براى بازديد زندان به راه افتاديم. با دسته كليدهاى فولا





او بِّسخ داد (اأينها در هرحلكَ قيل از دادرسى هستند و به قيد احتياط

 جواب داد "(مدت زندانى شدن آنها متفاوت استى بستگیى به وضع داد گاهها و مدت بازجوئى و مقررات دست و و پـا گِير آنها
 بگُويم كه بطور هتوسط هر يكى از آنها يسنج يـا شثن هاه است كه

هستند. )
سئوال كردم ((در ميان آنها كسانى پِيلدا مىشوند كه بيش از يكسال از
مدت زندانشان گذشته باشد؟؟
يِاسغ داد ((بلى . بیغیى اوقات بازجوئى از زندانيان دشوار و طولانى است و براى كثشف حقيقت بايد به كارشناسان هتعلد مراجعه شود. در بين آنها تِّد نفرى هستند كه بيش ازيكسال از ملت زندانشان مىكگذرده) . در اين موقّر زندانی ها از جاى خود بلند شده و به دور ما حلقه زده بودند.



صداهانى خففه و بمى از گوشه و كنار به گوش رسيد


 احتياط زندانى شده آيم. ، ")
 كرده و حِرسيدم:

 دادرسى هستند كسى زندانیى نيست. محكومين در قسمت ديگُرى هستند كه


بزودى آنها را خواهيم ديد. ")


 كه مىشنوم متوجه مى مدير زندان دو نفر را كه مسنتر و داراى موى خاكسترى هستتد به من من نشان



 رئيس زندان اشاره مىىند كه بايد از قسمت ها ها



 محكومين را نفشردم. اينها متهمين بودند. ***



و بستن درب ميله هاى آهنى دقت و مراقبت زيادى به كار مار مى رفتـ.




 از زندانى ها از جاى خود بلند نمى شردند و بعضى موقع ورود من مى ايستادند.

 هيتحيك الز آنها دست نداديم.




 بى وقفه و شبانهروزى آنها و مخاطراتى كه تهيديانان مى آكند براى من بيان كرد.





 رياست ادارئ امور زندانها منصوب كردم



 زبادى در اين بُستِ بماند. دو سال حداقاقل زمان لازم برأى انجام اين هأموريت

كار ههم و شايان توجهى كه او با جديت و صداقت و هوشمندى در اين سدت انجام داد نخست موجب تخفيف تشنج و سبس تئبيت وضم زندانها و

آرامش كامل اوضاع شد، بطوريكه تا پِايِان دوردان رياست جمهورى من ديگر مسئلة زندانها در هطبوعات و وسائل ارتباط جمعى مطرح نشد.

 آنها را مى فشارد، يعنى طرفدار آنهاست و وبراي آنى آنان، بيش |ز ديگران، يعنى قربانيان تبه كاريهايشان اهميت قائل است! !).

 معمول هيئت دولت برياست رًاك شيراكى براى تبريكـ نزد من مى آمدند.


 بود كه فقط گروهى از برگزيدگان در آن شركت داشت
 اما ايام كريسمس و سال نو فقط به اين عده اختصصاص نداشت و ور در مراسم





 نمايند گان قشر مرفه جانمعه هستيم و وظيفهاى جز جز حفظ منافع آنها براى خود


البته من وجود سلسله مراتبى را در جامعه بر حسبب نوع مشاغل همجِذيرم، و معتقدم كه اگر ما خواهان ديناميسم اتتصادى هستيم با يد نتايج اجتنابنابنايذير

آنرا هم كه عدم تساوى منابع و استطاعت مالى است بِيذيريم، اما اين عدم تساوى در منابع نمىتواند دليل نابرابرى انسانها به عنوان يكى هوجود انسانى

باشد.





ـا در اليزه از نزديكى لمس مىیردند و خود را محروم از آن مىدانستند.










 من اطلاع داد كه مأمورين نظافت ساعت شش ونيم صبح از ازنزديكى اليزه عبور "

فيليـ سوزاى از ساعت شش صصح در خيابان ((هارينيى )، منتظر رسيدن

 خيابان مارينيى وارد كاخ شدند. اين گروه عبارت از يكى فرانسوى، رانندهُ
 بعد از كندن لباسهای اضافی خودشان در سالن غذاخورى به من پيسوستنـلـ
 نووشثان را كه در مقابل نور مىدرختيَيد بيرون نياورده بودند.

 آنهيا با كمى احتياط و ملاحظه كارى، ولى صادقانه و بدون اينكه حالت
 اشخاصى از اين طبقه برایى من تازگى نداشی

 كوهِکى تهيه ديده بودم كه شامل بوقلمون و يكى بطرى شامِيـانى بود. هر كدام

 ساختمان بدرقه كردم.
يكى عكاس در اين جريان حضور داشت. او متوجه بود كه بايد در اين


اين بدعت، كه خيلى ها را شوكه كرد، كار بيسابقها الى نبود. در هر جامعه، حتى جوامعى كه بيشتر از هده طبقاتى شده است، اقداماتى در جهت نشان دادن علاقه و احترام و حفظ شئونات اعضاى جام
 تفاوت زمانى و مكانى آن با توجِه به آداب و وسوم هر جامعه ممكن است
 ابراز فروتنى و خضوع 'ز جانب رهبران در برابر آحاد جامعه استي

اين نماد در آغاز موجب حيرت هميان شد. خيلى ها آنرا به تما تمايلات








 احسساس ناراحتى كرده باشم. بعلاوه، تا آنجا بها بها خاطر مى آآورم، مىتيوانم نمونه هاى بهترى را در ساير نقاط جهان ارائه بدهم. ${ }^{\prime \prime}$

## ***











دعوتم مىكنند بروم." "




 است : با برقرارى تماس مستقيم با مردم و كفتگوتى رو در و و خودهانى با آنها، ما خود را از زندانى شُدن در انزواي مغرورانه قدرت و بريدن از جامعهُ
-واقعى رها میسازيـم
ايرادى كه بر اين قَيلى دِيدازهـا وارد است جـنبة مصنوعى آن اسـت.

 هحدوديت وقت هلا
 از آلن حاصلر نـمى شود.










 ايِن ابتكار هر حند هورد انتقاد يا تححقير و بـي اعتنائى هطبوعات دتخالف قرار
 "حهرة تّزه و مبتكرك از فرانسه به جهانيالن الرائه هیداد.

هنگامى كه جيمى كارتر در ثانوية سال IVVV به فرانسهة آمد ما براى بازديد بخشى ساحلى و بِـلا زُهأى نرماندى كم نيروها





 است. آيا اشكالى ندارد يكىى از همكاران من در اين مورد با كسانى كه اين
برنام، ها را ترتيب مىدهند مشورت كند؟
 مشكل نيست. من به دعوتهائى كه براى صرف شام از من به عمل مى آيد ِّاسخ مىدهم. در فرانسه، بخصوص در شهرستانها، مسائل امنيتى را خيلى آسان مىتوان حل كرد. مقدم همكار شما را برایى مشورت در اين مورد گرامى المى
"مىداريـم." "


 شده بود ملاقاتى داشتنم. ما در يكى ازسالن هاي ((قصر خلقّ)، در ميدان ((تيان


 همين كار را مىكردم. بايد به مردم نزديكى شد. ما هميشه از آنها خيلىي دور

بشناسيمـ. شما حت داريد. أين فكر خوبى است.،



 "(فكرخوبى است...)"

## ***



 انجام داديم، و از آن جمله در تهران و و مسكو و و داكار و و كازابابلانكا نزد خانوادههاى فرانسوى مقيم در اين شهرها رنتـيّ.




 ولى من به او توصيه كرده بودم كه زياد وارد جزئئات تشود. با با وجود اين اين طر




 فقط يكى اتومبيل بِليس ما را اسكورت مىكرد به خانئ مئ ميزبالن ناشنناس خود مى فتـتم و وآخر شب به همين ترتيب بازمىتگشتيم.

## ㅊ *

روز هثتم هه سال ها 19 من و دوستانم در هنگّ دوم سواره نظامه در در




 جاى خود برخاست و دوان دوان به طرف ما آمد. او راننده جيـپ فرماندهى بود كه فرياد مىزد:
 كردنده
ما نمىتوانستيم حرفـ او را باور كنيم. ولى او ادامه مىداد (استوان الآن اين خبر را از راديو شنيده است. امروز صبت قرارداد را در برلن اهضا كردهانـا

 تشخيص داد. همه دور او جمع شده بودند. صداهها در هـمآميختخه بود و همه مى خواستند جيز بيشترى بدأند.



 در آن لحظه هيا هوى اطراف، چجونصدائى از دوردست، در هالها الى از مه به
 بياد آوردم كه ((اعلالن جنگ داده شد)،. خبر شروع جنگ را هادرم در











 را، به علامت محبت و تأشتف از اينكه آنها را از دست مىدهنـلد، نوازش مىدادند.
من در همين افكار بودم كه ناگهان با فرياد شادى يكى از دوستانم از

 **
از آن به بعله من هر وقت كه چهه به عنوان نمايندهُ بِارلمان بِا وزير در


 سئوال كسانى را كه در مراسم حضور داشتند از نظر مى گڭذراندم و آنها را مى تُّهردم.
رئيس جمهور فقيد بِمبيدو، مانند ثنرالل دوگل مراسم هشتم هه را با رفتن به

طاق نصرت

 روزى كه او فرانسويان را به قيام و مقاوهت فرا خواند در سال IavV كنفرانس سران كشورهاي صنعتى در لندن تشكيل شد. اين اولين كنفرانس سران بود كه رئيس جمهور تازه انتخاب شدهُ آمريكا جيمى كارتر در آن شركت مى كرد. جيمز كالا هان، ميزبان كنفران

 تعطيل عمومى در انگللستان است. از سفير خودمان در در لندن در دربارة اين اين موضوع سئوال كردم. او پاسِّ داد كه روز هشتّم مه يكى روز كار عادى در انگُلستان

جلسات كنفرانس در محل اقامت نخست وزير انگايس در خانئ شمارة ا 1

 كذاشته شده بود بنشينيم.


 گُتگگو اعلام شد كه فردا در ساعت مقرر جلسه خواهيم داشت.


 9 -



 فراموشن نشدنى بود، منتهى ترجيح مىدادند كه به آن تظاهر نـر نكنن.

 مراسم در همان ساعت و با با هـان تشريفات معمول دران در روز هئتم مهـ سال
 بو2.
عدم حضور مردم در اين مراسم مرا به اين انديشه واداشت كه هـر مردم فرانسه








 نيروها'ى متقفين تحت فريان فران فرانسويان بودند.


 مردان و زنانى كه در اين قرن جنگِيدها اند بَبـيل كنم. به همين منظور، در اين

32- Étoile


 نگاه هاى آنها نشانه هاي شحاعت و استقامت، كه آنها را در طول اين ساليان



 مانده است
اما دربارهٔ روز هشتّم مه، نظر من اين بود كه اين روز به عنوان يادبود
 باشد در آن حضور داشت، بيشتر مورد توجه قرار بِيرد. من بازديد ازيكى مركز نظامى را هم بر مراسم معمول همه ساله افزودم. اما إين كافى نبود. عدها

 اتخاذ چنین تصميمى را داشت اين كار را نكرده بود و مجالس ملى فرانسهدر دوران جمهورى جهارم نيز، كه خيلى دربارةٔ تمايلات افكار عموومى حساسيت داشُتند با تعطيل عمومى روز هشتمْ هـ موافقتت نكرده بودند.





 برگزار مىشد. البته تسهـلات بيشترى براى حضور مردم در اين مراسم فراهم شـد و كسانى كه هى خواستند در آن شركت كنند به راحتى مىتوانستيتند از الدارات و

مؤتسساتى كه در آن كار مىكردند مرخصى بگِيرند. * * $\star$

هن بر اين باورم كه انتخابب من به متام رياست جـهورى فرانسه مديون اين جملهُ كوتاه بود: "(ولى آقاى ميتران، شـما انحصار ثِلب ها را در اخختيار نداريد!) اين جمله فى البديهه برزبالن هن جهارى شُد.


 كه گوئى فقط خود اوست كه براى بهبجدد حال و تعيين هسير زند گى آيندهُ همهُ قشرهاى جإمعه رسالت دارد، و من حت ورود به شكاركاه اختصاصى ايشان را
 انحصار قَلب ها را در اختيار نداريده) . بررسىى هأنى كه از طرون كارشناسان علوم سياسى و مؤسسات مراجحعه به

 رأى بر آراء مـن افزود و همين تعداد رائى بود كه يـيروزى مرا در انتخابات
 ارتباطات در جهان معاصر بهره گرفتم كه (إيـام بايد كوتاه، غير قابل تحريفـ،



 ندار، و مخصوصاً از دوران كارل ماركس به اين طرفن، اين باور در ميان مردم



گرفته بودم از اين مرز بُخّنم.
 تفاوت كلى داشت: در هر دو طرف اين مرز دارا و ندار و مرفَّه و محروم را
 رأى داده بودند مرقّهتر و ثروتمندتر از كسانى كه در حوزه هـا

 براى همة طبقات اجتماعى فراهم مىيسازد.



 ظرفيت و توانانئى خوود را در مسير بيشرفت بسنجد.



 ناقص الصضو بودند.
اقداماتى كه در جهعت بهبود وضع زندگى سالخورد گان صورت گرفت



 كردند. محموع اين تلابير بسيارى از مشككلات زندگى روزانها آنها وا با برطرف


امكان مسافرت برايشان فراهم شد و بطور خلاصه موجب تجديد حيات آنان گرديد.
الما در مورد اشخاص ناقص و عقبدانده كار دشوارتر بود. از يك طرف انواع نقص، هحه از نظر سنى و











 مى






 قرار خواهند گرفت.

مواد اينن لايحهة قانونى به طور جتىى و عميق مورد بررسى قرار گرفت و
 دولت، يعنى نمايند گان گروه UDR

 قانون را امضا كردم و دستور اجرايى آنرا دادم بدين سان فرانسه از بِيشرفتهترين سيستم موجود در جـرا
 هستند برخوردار شد و تشكيلات هنظمى برأى بازگگرداندن آنها به زندگى فسال به وجود آورد.



 مفهوم را، خواه بطور روشن و خواه به صورتى ابهامآميز درك مى منمايند، هتجلى سازد و بطور عميق و همه جانبه با انزواى يأس آميز آنان به مقابله برخيزد.

ضمائم

رئيس جمهور فرانسه به تهران
「 ـ ـ داستان سقوط شاه اززبان كارتر

متن يادداشت محرمائه
فرستادهُ ويزه́ رئيس جحههور فرانسه به ثهران

إريس. بيست ونهم دسامبر 19V^



 تحت كنترن قرار هى گیرند (در فرود گاه كنترل چچند جانبه

 حمله قرإر گرفته و بعضى از آنها سنگسار شده و سرنشينانشانشان مضروب گرديده اند. فقط فرانسو يها بـون خطر در در خيابانها عبور مىكنتد، و هنگگامىى كه اتومبيل سفازت فرانسه خارج هیى مشود مردم با فريادها زنده باد زيسكار دستن") از آن استقبال ميكنتد.








هستصند


خلاصصئ مطالبى كه او به هن كفت از اين قرار است :



 ((دهخصوصاً به نيسل) ).





 (1. ${ }^{\text {a }}$ (آهريكائيهُ میى
尾


 تخفيف تهديد شوروى است. هدون آنها بيطرفى ايران، يا خنتى كردن ايران


خواهد شد. فشار شوروى در صحنهُ داخلى از طريق حزبب توده إعمال مىشوده، ولى نفوذ اين حزب محدود است. ما فشار شوروى را از جهات سيامسى ور
 ميگ هاى شوروى آسمان كشور ها را مورد تاخت و ثانز خود قرار دادند. من دستور دادم كه در دقابل آنها واكنشى نشان ندهند و تو تعقيبشان نكنند، ولى اين


و اين كارها را نمىتوان عمليات نظامى كنترل نشده به شمار آورد . «)

 نمىكشيد. اما من دعتقدم كه علاوه بر فسادى كه انخيراً متوجه اهميت آن شدمر

علل عميق وضع فعلى از اين قرار است :

 كشور امكان يــذير نبود. ـ تـجديد حيات يكى جريان مذهبي ئيرومند، كه نحصوهت و اختلافض ديرين


علنى مبدل ساخحت.
 است. ليبيانئى ها با تأهين مانلى اين جريان نقش هؤثرى دارند، و بالاتخره آمريكائى ها با نا بختگى و سوئ سياست ... . )
 آورم. هر عملى كه در افكار عمومى هردم ايران به مداخله و و اعمال نفوذ خارجى

 يكى از اين كشورها (اشاره به سوليوان سغير آمريكا) كار را به آنجا كشانلده الست كه با رهبران مخالف هم براى تشكيل يكـ دولت جليد هشورت
مىكند. ،)
(اشما از من میى وقتىكه شُما بر اوضاع مسلط نيستيد و حوادث از كتترل شما خارج شده، و هر عملى مدكن است اشتباه باشد چه مى هتوانيد بكنيد؟؟" "(هنگامى كه زمين از زير بـاى شما در میرود، دست بكار شدن و و




 كامل توأَم است ما ما را وادار مىكند كه از از موضع صبر و انتظار بيرون بيائيم، زيرا




ضرورى است تنزل بِيدا كرده است...."
 " "...."


 هم در اعتصاب هستند، و در اين صورت ارتش مجيور خواهد شد شد براى خودش بِول كاغذى هِا بِ بكند...."




شريف|مامى ' تجربه كردم، ولى نتيحئه آن فقط اتلاف وقت و از دست داد
 به فكر تشكيل دولتى برياست سنجابى افتادم. ولُى او پـس از هشورت با با با اين و آن به من پـاسخ داد كه شرط او اينست كه من بايد بروم...." ((من آقاى صديقى را مأمور تشكيل دولت كردهامَ او نتوانسته است تابحال در اين كار موفق بشود. من مهلت تازهاى به او دادهام كه روز ال دسامبر تمام
مىشود."
(ادرواقع آنحه به عنوان دحافل سياسى ايران معروف شده نه وأقعيت دارد و نه اعتبارى مىتوان براى آن قائل شد. اين امر مدكن است بعد از انتخابات تحققت
 (اراهحل دوم يا توسل به زور: اين راهحل لا بضضى ها به من توصيه مىكنند.
 مىكند؟؟ أَيا آنها نتايج توصيهُ خود را سنجيدهأند؟ درواقع توسل به زور مستلزم
 خونى است كه خططر يكـ جنگى داخلى و مداخلهُ خارجىى در آن وجوود دارد. بعضى از اين ناصحان به من مىگويند (ادر صورت مداخخلة خارجى حكومت

 نظامى در كشور ما بزنند. ترس من از اين است كه اين مداخله يكـجانبه باشد





 ماههة اوست- م•
آورم؟....
((رحالا فكر راهحل سومى را بكنيد.) ") ((ممفيدترين كارى كه شما مىتوانيد بكنيد، و آتاى رُريسكار دستن با اين كار
 و مشخصى براى مـقابلة مشترك با تههيد شوروى اتخاذ شود و اقدام مشتركى به منظور جلوگيرى از مداخلة شوروى در ايران به عمل آيد. آنحّه اهميت دارد اينست كه اراده مشترك اين كشورها بطور صريح و محكم به دولت شوروى تفهيم گردد....
او در „ـايان سخنانش گفت (انه... من طرحى ندارم، من طرح مشخصى
 حوادث ازدست ما نارج شده طرح مشخصى نمىتوان ارائه كرد.، هِ

## ***

r

 اقدامى †ز طرف ما بايد كاملاً سنجيده باشبِ، زيرا هر اقدامى در اين مورد



 مىرفت آنها را مى قرستاد. من يكبار به اين فكر افتادم كه توصيه كنم او را به الجزاير بغرستيد. امكانات ارتباطى در آنجا كمتر بود، ولى در عوض خنـين سياسى اين كار افزايش مییيافت. «،
 مى را بدانِيد كه هر اقدامى دربارة او بازتاب وسيعى خواهد داشت در در من اقدام

سفارتمان را در اوائل اكتبر تأييد مىكنم و ووئّ ما همان است. انخراج او را از فرانسه به حساب من خواهند گذاشت و و اين باور عمومى عواقب بسيار وخيمى خواهد داشت... اين كار ممككن است جرقَّه نهـائى باشد. همانطور كه



§ - طبيعى است كه ارزيابى اوضاع و تحولات، و قضاوت


آهد فقط نتيجئ هشُاهدات و تأثّرات خود من است:
 به نظر مى (Y) مبارزة هخالفان تركيبى از دو تاكتيكـ است: تظاهرات و اعتصاب |قتصادى.



 نامهاى كه به. عنوان شما نوشته و امضا كردهاند، از اينكه شمها آيتالله را را







باپ (7) دو نيروى عمده، و تنها نيروهائى كه در صحنه حاضرند، يعنى مذهبى ها و

ارتش، خصوصيات مشتركى دارند كه ممكن است سرانجام آنها لا به تفاهم برساند: هر دو ملى گرا، سنت گرا و و ضد ماركـيسيست هستند. (V) روئه آمريكا از آغاز بحران مبتنى بر اين فرمول تساوى بوده أست: شاه = ارتش = استقّلالل. اين تحليل موجب شده است است كه تمام مسئله ازترتيب طبيعى
 مذهب = ارتش = استقلال. اين راهحل هم ارزنش انديشبدن را را دارد، و نهايتاً

آنحهِ حائز اهسيَت اسست استقالال اين كشور استِ
( ( ) شاه هنوز عناصر موافقى به اين شرح در اختيار دارد : - وفادارى ارتش، كه حوادث و تصادمات اخير نشان میدهد در حانل فرسوده

شدن است.
ـت تعهدات آَمريكا، ولى تا كجها ؟

 تمام عوامل, ديگر بر خد رزيم انيم هستيند.
 كند


 موافقت محافل مذهبى تعيسن شود و مأموريت استقرار نظم و آرامش و و تهية متُدهات انتخابات را به عههده بغيرد.



 آلمـنى ها سـعى مى كنثند خود را از معركه كنار بكشُند.
 ارتش از قدرت و اراده كمترى برأى حفظ استقلال ايران برخان انوردار باشد. البته ممكن است بر اثر تحولات نامطلوبى كه در نتيجئ انتخابات روى دهد بعدها هشكلا تى بيش بيايد. (1 (1) شاه از من كتمان نكرد كه در صورت بروز جنگ
 ميشل يـونياتوسكى

داستان سقوط شاه
اززبان كارتر

زيسكار دستن در كثاب خود درباره سيانست آمريكا در ايران و



 سياست آمريكا در ايران تا يـيروزى انقلاب اسلانى

 آمريكا در ايران است كه براى أولينبار در ايران منتشر مى ارئود. اين مطالب بدقت و از هتن فرانسة كتاب خاطرات


نريسنده استـ.

من، مانــد همهٔ رؤساى جمهور بِيش از خوده شــاه ايران را يكى از

 نفت به اسرائيل، عليرغم تحريمّ فروش نفت بـه اين كشور از طزف اعراب ارج مى نهادم• بر اساس اطلاعاتى كه در اختيار داشتم، درآهدهاتى نفتى موجب بالارفتن سطح زندگى مردم ايران شده بود، ولى سياست أستبدادى و لجوجائة شاه

در حكومت موحب ايحاد نارضائى بين روشنفكران و قترهاي ديڭر جاهعه شلـه و جريان مخالفى به وجود آورده بود كه براى استترار دمكراسى در جامعهُ ايران مبارزه مىكرد. ساواك با نهايت خشتونت و وحشيگرى با هخخالفان رفتار

 شده بود كه تَها راه مقابله با يك كروه مخالف جلى و هصممر؛ حذن آن است، و نمىتوانسـت از تحقير كردن رهبران كشورهاى غر:بى (از جـمله خود
 رِرهيز نمايد.

بازديـل رسـهمى او از واشـنـگتن در روز بـانزدهم نـوامبر ا9VV إين فزصست را بدست ايرانيان تبعيدى در آمريكا داد كه با بر بـايىى تظلاهرات در دقابل كاخ سفيلد مخالفت خود را با رزیـم شاه به طور خششونتتآميزى آشكار سازند. بعلد از انحام مراسمم استقبال در بــارك مقابل كاخ سفيد، كه در ميان دود و گاز اشكیآور انحام گرفت، او را همراه ماننيل و سايروس ونس و
 با غرور زياد و خونسردى و آرامش اوضاع ايران را تشريح دىندود، گوش مىكردم. او از تغييرات و تحولات هثبتى كه در كششوش رخ دان داده سخن
 بهجاشت، آهوزش و جـرورش و حـمل و نقل ارائه هىداد، و بطور ضمنىى تمام أين
يـيشرفت ها را به خود نسبت دىداد.
 متناسب ايران در جهت تـتحدد به شمـار میآمدند. ولهى من، با مطالعة گزارشه هائى كه به من داده شده بود، میدانستم كه اين سه گروه در عين حال
 تصميمّ گُرفتم اين مسائل را به طور خصوصى و دو بدو با او در ميان بكُنارم. در پـايان دومين ملاقات و مذاكرات رسمیىانه هن از او دعوت كردم كه

همراه من به دفتر كار شخصىى ام در مجاورت دفتر بيضى ششكل ' بيايلـ . وقتى هر
 صراحت و بییِرده با او سخن بگويمه، و شاه پـذيرفت. من هطالبى را كه
 صحبت كنم كه هم منظور خود را بطور هستقيم و صريح به او او بفهمانم و هم تا تا آنجا كه ممكن است موجب رنجش و آزردگى خاطر او نشوم.
 آگاهم، و در عين حال از عسائلى كه شما با آن روبرو هستيّيد بىاخنبر نيستم.


 مخصصوحاً ملآها و رهبران هذهبى و طبقات متوسط كه نواهان افزايش نفوذ


 ناراضى تداس برقراز كنيد يا آزادى هاى بيشترى به آنها بدهيد؟ "،
 تلخى و ناراحتى كفت (انه، من دقيقأ هيج كارى در اين مورد نمىتوانم انجام بدهم. وظيفئ من اجراى ڤوانينى است كه براثى مبارزه با كمونيسم در ايران وضع شده است. كمونيسم خطر مرگّارى براى ايران و كشورهاى ديگر خاورميانه و همـچپنين جهان غرب أست. وقتى كه اين خطر برطرف شد شد شايد ما

 همان كسانى هستند كه هنگام وضـع آن قوانين مورد نظر بودهاند. آنها اقليت


نا هيزى هستند و اكتريت مردم ايران از آنها بِشتيبانى نمى كنتد. ،)
 من در گوثت او اثرى ندارد و شاه به لزوم تعديل سياست ختود متقاعد نخخواهلـ شد. او منكر اين واقعيت نبود كه تأخير در دادن آزادى به مردم دخخاطراتىى در بر

 اجازهُ دادرسى و دفاع از طرون يكى وكيل دعاوى در دادكاه داده شده أست
 بحث دربارة ايمن مسائل با شاه خود نوعى ريسكى و خطر كردن بود، زيرا در
 سياسى را در إيران به مبارزهٌ جهانى هن براي احترام به حقوق بشر الرتباط

 عوجب شُد كه ما بعدها همم، هر وقت كه نيازى احساس هىشده، آزادانه با هم

## * *


 فقط نظم و آرامش را به ارهغان نياورد، بلكه موجـ گُسترش نارضاني عمومى

 نيست. يكـ گُزارش سازمان (الميا)، كه در ماه اوت نوشثه شده بود حاكى از اين بود كه ايران ((نه در يِك وضع أنقلابى، و نه حتى در شرإيط بِيشّ از

r شايد منظور آلذ باشثد كه شاه درواقع جرئت انجام كارى را كي آغاز كرده بيد نداشت

رزيّم سلطنتتى است و مخالفان شاه، اعم از تندروها و معتدلها يكـ خطر واقعى براى رثّيمّ او به شمار نـمى آيند.
امّا اغتشاشات ادامه يافت و خبرهائى كه از تهران مى رسيد روزبروز بيشتر


 وسعت و تعداد تظاهرات افزوده شد و تظاهر كندرگام كزشته استعفاى شاه را طلب مىكردند
 خشنترى شد.
او در عين حال مىكوشيد ناراضيان را آرام كند. او وعدهُ عفو به صدها تن از


 به اسرائيل اداهه داد. امّا اين تظاهرات و حركات آشتى جويانه بى فايده بود. اعتصابات در صنعت نفت آغاز شلـ و توليد نفت ايران از شش ميليون بشكه در

روزبه كمتر از دو ميليونّ بشكه تنزل يافت.
"(اسيا يكى تحليل دقيق از مسائل انتصادى و سياسى ايران برائى من
 كشورش مشورت و راهنمايى سفير ما و سفير انگُلستان را درخواست
 ايران، بعضى از نيروهاى هخالفس، از جمله گروههاى مذهبى دسـت

با خود وادار سانخته استت .ه

ازيادداشت هاى روزهr اكتبر 19v^

## $\star \star \star$

من گزارشهایى متعددى از سفارتمان در تهران دريافت مىكردم، كه همه

حاكى از انول و وخامت نگران كنئدةً اوضاع در ايران برد. با وجود اين، سفير



 بدهدلـ .. من جداً و و قويأ با هر گونه اقدامى در جهت تزديكى به (المام) خمينى مخالفم. .
شاه به علت فنار شديدى كه بر او وارد مى آمد امكان يـى دگرگونى اساسى در
 را هم در حكومت در بر میگرفت.



 ازيادداشتههاي روز ب نوامبر I9VA

## ** *













رهبران مسئولتر و محبوبترى از جناح مخالف نتشى در آن به عهده داشته








 او كَه مرتباً بدست طرفـد سرنگونى رثّيم شاه و استقرار جمهورى دعوت مى منمود.
 نمايند گان گروههایى مختلف ناراضى هم در آن شركت داشته بانشند متمايل










تخخت خود، در اختيار وى قرار بدهيم.

در اووائل ماه نوامر، سفير ما سوليوان معتقد شده بود كه به گروههاى مخالف،،

امتيازات و اختياراتى بيش از آنحه شاه حـذيرفته است بايد تفويض گرددد. من مىبايست بين روية كزنشته يِنى حمايِت بدون قيد و شرط ازشاه، يا آنطور كه سوليوان هصرّانه بـيشنهاد هىكرد، محاود سانختن پـشتيبانى خود و وادار ساختين او به قبول راه حل هانئى كه سفير ما توصيه مىنمود، يكى را التتخاب كنم.
(شاه در وضع بسيار متزلزلى قرار گرارفته است. من از سى (سايرووس
 با موضع من متطبق سازند: شاه بإيد بداند كه ها با با او هستيم. "

 با تمام توان براى وخـيمتر سانختن اوضاع ايران مىكوشيدند
 با ايران، براى مداخلئ نظامى در ايران وسوسه شوند. روسها از آغاز قرن به اينطرف سه بار ايران را مورد تجاوز قرار داده بودنـــ هـطبوعات مسكو علنأ ما را

 شد و بدنبال آن هر دو رسماً اعلام كرديم كه استقلال ايران را را مهترم
 به تمام تعههات خود در حمايت از شاه، تا زهانى كه بحر بحران برطرف نشده است عمل خواهيم نمود.
تثبيت اوخاع دز ايران، بدون اقدامى از طرف خود شاه با حمايت ارتش

 أيران در واشنگتت مذاكراتى طولانى در دفتر بيضى ششكل به عمل آوردم. ("او الجهالأ به هن گنت كه شاه اخيراً انز نظر سيلسى و نظامى و روانى وضع خود را بهبود بخشيده است .. او همحنين با صراحت به هن كفت

كه مردم ايران براى آنحِه شُاه در گذَشتِه برایى آنها كرده يا در آينّله

 به وى كمكى كند ندا,



كمى بعد از ملاقات من با زاهدىى، مخالُفان فرمان اعتصاب عمويمى را در ايران صادز كردند. صلها هزار نفر از تظاهر كنندكان در خِيايانها براه افتاده و

 خمينى مردم را به جنیگ متّدس فرا مى خواند. آشوب و اغتشاش توسعه يافت .
((لما صوزت سـُوالУ تى را يراى شاه فرستاديم، كه او مجبود بود به آنها








(استـ.)
أز يادداشت هائى روز 1 1 دسامبر

هرج و مرج سيـاسى كفه ايران از جنديت هاه قبل شُاهد آن است، اكنون با هرج وَ درج اقتصادى كه از گسترش اعتصابات ناشى شلـه تـشديـد گرديلده است. من از طريتَ وزارت خارجه، و شخصهاً به يششتيبانى خود از شاه ادامه هىدادم •

در عين حال ما تمام نفوذ و توان خود را به كار مىبرديم تا شاه را براى يانتن
 براى دعوت از يكى از رهبران سياسى برایى تشكيل يكى دولت انتّلافى در

 مخالفان، و قدرت و اختيارات محدودى كه شاه به دا داوطلبان تشكيل دولت



 جسارت شگفتانگيزى در كارها از خود نشان داد و تبل از هر حيز خواه هان
 كه دستور تيراندازیى بٌ طرفت هردم را حادر كرده بودند تحت تعقيب قرار داده و
ادارةٔ امور سياست خارجى كثشور را بدست خود گرفت.

شاه در آغاز حاضر به خخروج فورى از كشور هس از از تشكيل كابينه، كه قبلاُ آترا











وفادارى كرده هرگز نمىتواند از حمايت او برخوردار گردد.
 حار حوب قاتون اساسىى موجود ايران، به تشكيل دولتى كه بالنسبه نماينـدهُ افكار عمومى الستت موفق شدده است. او بعضي از خصصوصيات برجسته رهبرى را

 نمىدانستيـه. سوليوان كه فكر مىكرد فرصت مناسبى براي رفع بحران رِيش
 را ترك كند و بدون فوت وقت با آيت الله كنار بيائـم . من اين بـيشنهاد را رد

 واثنگتن مىخواندم حاكى از اين بود كه بعضى از كاركنان وزارت خارجه علناً


داده هى شود وقعى تمى نهند. چون سوليوان قادر به دادن اطلاعانت دقيقى كه ما مىاخواستِّم از وضم ارتش
 رايرت هايزدرا كه در آن موقع معاون فرماندهى نيروهاى آمريكا در اروبا بود به
 ايران آگًاه سازد و آنها را متقاعد نـايد كه بعد از خخروج شاه 6 برایى تثبيت ريّيم در ايران بدانند. به درخواست زاهدى سفير ايران ما اقداماماتى نيز به منظور بِذيرفتن شاه و خانواده́ او در آمريكا انمام داديمه، تا در صورتى كه تصميم به " گڭنراندن تعطيلات در يی كشور خارجى") داشته باشند، يِ مجيور به اتخاذ جنين تصميمى بشوند در كاليفرنيا اسكان داده شُوند



داشته باشتد و در صورت لزوم دستوراتى صادر نـايند. دستورات هن همـچچنان







 كار من مى افزود.










## * * *




ارتش در اين مبارزه هيروز خواهند شد.
 تصميم گُرفته بود به منظور تَويت حكومت بختيار ايران را تركى نمايد، و

ثنرالها هم كه به فكر كودتا بودند به درخواست او از اين فكر دنصرف شدر شده و و

 به ديدن نظامى ها رفت ور آنها سخنا
 ارتباط آنها با گروههاى مخا لف بكلى قطع نشود.

 به يك حكومت غيرنظامى بدهد و ايران را تركى كند. اقا آنها در اين مورد با


 است كه اين كار را نكثد، زيرا اگر (امام) خمينى در ليبى يا عرا

خواهد بود .

بعد از بازگشت من به واشنگتن، سوليوان همـحنان اصرار داشت كـر كه ما با با آيت الله خمينى تماس برقرار كنيم. ولى چخنين اقدامى از طرف ها اينطور




 يكـ متحد شاه حمايت نختواهد كرد. سوليوان در اين مرحله بكلى از از جا در روفت

 شايد غيرقابل جبرانه) نام برد. به نظر مىى آمد كه او ديگر قادر به ديدن بيش از

يك صورت از وجوه گونا گون اوضاع ايران نيست. من مىدانستم كه او تا آن





 متانت و خونسردى به تماس خود با كلئ بازيخران اين نمايش حزن انـآور ادامه
 واقعيت هاى ملموس نداشت.






 افراطى يا هرج ومرج در ايران به شمار مىى آمد.
(امروز صبح خيلى زود به تُيسكار تلفن كردم و و از او خواستم با (المام)





 راه ندهم. زيسكار متعقد بود كه شاه بايد مدتى در يكى كـئور بيطرف

بسائد و بعد به آمريكا بِيايد....
او (ثُيسكار دستن) بعداً با من تهاس گُرفت و گُقت (امام ) خدينى فعلاُ


 سانختن حكومت بختيار است. (K

 آمريكا را با يكـ لحن و به همان خششونتـ محكوم مىنمود. ما أز طريت هايزريه كوشش هاى خود براى جوش دادن اتحاد نامطمئن نظاميان و دولت غيرنظامى
 اردنى ها و ساير كشورهاك هسلفـان تقاضا كرديم ا; حكومست بختيار سمايت كنئد و از تمام نفوذ و امكانات خود براى جلوگيرى از بازگشت (امام) خحمينى به تهرانذ استفاده نمايند. ولى بيش از يكى ميليون تظاهر كنتنده در خيابانهاى تهران به راه افُتاده و خواهان بازگشت أو بودتل. آيت الله اعلغ م كرد كه يك
 سال تبعيد، درنگ نخواهد كرد. بتختيار اعلام داشت كه اگكر آيت الله در بـاريس بماند حاضر است استعفا بدهلد و انتخاب حكوهت آينده را به ملت ايران واكُذار نمايد.
در اين هيان، عزيدت شاه به مصر و سيّس هراكش از نظرها دور ماند، زيرا اين
 تخنين وانهود كند كه بطور موقت از كشور خود دور شده و اين مسافرت جنبهُ تاريخى ندارد. ولى الين سفر درواقع نقطهّ هايان سلطنت سى و هشت سـالهُ او بود.
"(اسر شـب زاهلى به برُّينسكى اطللع داد كه شاه يس از مشورت با با سادات و ملكى حسن تصميم گُونّه است به آمريكا مسافرت نكند و اطبا


 ديگُ, تفود هلك حسن در هيان رهيرات ديگر عرب هوحب كترل بيشتر

 انتخاب ندأِلـ .

19V9 از يادداشتـت هالى روز • F Fانويه
 در معرض حمله بود حال علليان با تهام وحود آرزومند بازگشتشت رثلبر مذهبى خود بودنل. بتختيار به ما اططلاع داد كه در نـطر دارد در صورت بازگگشت آتـت اللّه به ايران أو را بازداشت
 آشولب و خخشونت را به اوَج خود خواهلد رسانل. او دستور داد تمام فرودكاه هاى






و روز اول فورديه در ميان استقيال صهدها هزار نفر وارد نهران كُرديل.



 را هـيشّ بينتى هىكرد . سوليوان مىاخواست نظلامى ها خود را از مهارزهُ قدرت كنار بكشتلف، در حاليكه هايزر معتمَد بود كه آنها بايِ تا تلووين يِك قانون اساسمى

جليد از دولت قانونى ايران هـشتيبانى كنند. او نظامى ها را از اقدام به كودتا
 آنها را از اجراتى آن منصرف نمود، تمركز نيروهايشان در فسمتحى از جنوب كشور بود، كه نسبت به شمال كششور وضع آرامترى داشُشت.




 مسيّولين قسمت ايران و بعضى از متامات مافووّ آنها را به كاخ سفيد فرا خحواندم
وآنها را توبيخ كردم.

جس از چند روز آشوب و بینظمى، تشكيلالت نظامى ايران فرو ريختا، و روز
 تحت حمايت آيت الله خمينى حكومت را بدست گرفت. دولت او كـه بيشتر از

 هايزن شده بود تحـت حمايت قرار گرفت. يازرگان ويام صميمانها إي براى ما فرستاد و إِلام داشت كه ايران بزودى تُحويل نفت به كلئّ هشتريال نحوده از
 او كنترل اوضاع را يتّلريج از دست تيداد ... .

 ارتباطىى ندارد از ترجمةٔ آلن حرفتظر شد.

$$
\begin{aligned}
& \text { هت } \\
& \text { ا - نا } \\
& \text { - تر جـه د كتر علىالصنر حلبى } \\
& \text { (r) (r } \\
& \text { - جبان و ادبيات و نهايش - } \\
& \text { - ترجش د دتر هلىاصنر حلبى } \\
& \text { (E) ( } \\
& \text { می: - } \\
& \text { A } \\
& \text { (a) \& } \\
& \text { - بـبان هنر و موسيقى - }
\end{aligned}
$$



قيمت +


[^0]:    هنطقه وجود ندارد.

