$$
\begin{aligned}
& \text { فيدلكاسترو ومذهب } \\
& \text { نوشتهُ فرى بتو } \\
& \text { ترجبهُ سروبس غارجى روزناهُ اطلاعات }
\end{aligned}
$$

## با مقدمـأ احسان طبرى

# فيدل كاسترو و مذهب 

تأليف<br>فرى بتو

ترجئ

سرويس خارجى روزنامُٔ اطلاعات


## فهرست مطالب

| صفنه | عنوان |
| :---: | :---: |
| $r$ | مقدمهُ احسان طبرى |
| 11 |  |
| r |  |
| rV | درراه يك ملاتات |
| FV | بخش يكم / تاريخحه |
| 1.r | بخش دوم / مصاحبد |
| rvo | فهرست اعلا |

بسم|لله|لرحمن الزحيم

خدمت برادر محترم و معزز سريرست موسسه اطلاعات دامت افاضاته
دستنويس ترجمه كتاب (فيدل كاسترو و مذهبه) تأليف فرى بتو رامب
 كردم. اينك نظر خود را دربارهُ برخى مباحث اين كايناب تاب تقديم مىدارم. ***

متن كتاب (فيدل كاسترو ومذهب) مجـوعג" جند مطلب جداكانان ومستقل است به شرح زيرين:




 جريان ايجاد دولت سوسياليستى كوبيا باستي




خود را در باره سنوالات مطروحه بيان مى سازد.
 فيدل و دو دبير سابق حزب كوبا كا كا اكنون دركذشتهاندا



 كه آنرا با سوسباليسم شوروى متفاوت مى كند


 ايران مىتوانند از آن براى شناخت كوبا و ونظريانيات رهبر آن استفاده كنند.
 I. . نظر فيدل كاسترو در باره مذهبـ
 و دولت سوسباليستى كوبا.
 كونيست با مذهب كه خود معتقد به الحاد و خدانشناسى (آتثينسم) ماركسيسنى است جلب مى شود. كارل ماركس در اثر معروف خود موسوم بد (انتقاد فلسغغُ حقوق هكل"، در باره"







مجبور به عقب ننشينى گرديد تا امروز كه موافق قول كورباجف وى درصدد است قانونى در آزادى إيمان تنظيم نمايد.
 مسبحيت، كليسا (و از آن جمله كليساى كاتوليك) و ابراز شوق بديدار لِابپ زان پِل دوم، قرار دادن ايمان مذهبى در كنار ايمان سياسى، قرار دادن ("شهيدان") جنبش كمونيستى در كنار شهيدان اوليُ مسيحيت (در دوران امهراتورى رُم) و كفتن اينكه او هر گز در فكر ريشه كن كردن مذهب در كشور كوبا نيست و به انديشه مذهبى احترام مى گذارد و نيز مقايسغ عمل كمونيست رلا كـى كوبا با راهبان در خدمت به مردم، آنهم به
 ماركسيستها با مسيحيان جنبه تاكتيكى و كذرا ندارد و كفتن اينكه اكر كشورى مسيحى ايجاد شود، لزوماً بايد نظير كشور كو با باشد و بيان امميت ايمان مذهبى در تاريخ و غيره ـ اظهارنظر مى كند.
انكيزه كاسترو در اين اظهارات هيست؟
ا. ترديدى نيست كه بخشى از اين اظهارات ناشى از واقع كرائى كاسترو به عنوان رئسس دولت است. شركت مسيحيان در امر مورد اعتقاد كمونيستهاى انى كوباتى (يعنى ساختن جامعג سوسياليسنى) ناحار كاسترو را به ترك روش كمونيستهاى شوروى (و تا حدودى چین) يعنى اتخاذ روش ناسازكار با دين، واداشته است. مم خنين كاسترو براى إعمال مقاومت موفقيتآى آمز در قبال نشار وحشتنال امهرياليسم امريكا به (وحدت ملى" بعنى اتحاد كمونيستها و مسيحيان
 تامين اين وحدت ملى ناشدنى است و اصرار بر الحاد و جدا شدن از كليسا براى كاسترو خطاى مهللك شناخته مى شود. طبيعى است كه كاسترو، مذهب يعنى مسيهيت را، نه به عنوان راه عقيدتى اصلى كشور، بلكه راهى فرعى و ضمنى (آنهم به شرلٍ آنكه مدعى و مزاحم نباشد)، قبول دارد. علت ديگر اين خوشكوتى و مغازله آنست كه اكثريت شكننده خهارصد . . . ميليون ساكنان كشورهاى امريكاى لاتين (اعم از امريكاى مركزى و جنوبى) مذهبى و كاتوليكاند. فضاى مذمبى، برخى از جنبشهاى انقلابى را در اين نيم قارّا

واداشته است با مذهب آشتى كنند و يا مذهبى ال را نمايندگان برجسته خود معرفى كنند（مثلاُ در نبكاراگوا）كاسترو بمثابه يكى از قديمى ترين و مشهورترين رهبران

 كوبا از جهت ايده نولوريك مسألّا مورد تنازع است．در آغاز انقالاب، كاردينال مانونل آرته اربابش امهريالبسم امريكا داشت）تهراً با انقلاب سر سازگارى نداشت．ولى بعدها
 حال كاسترو با كاردينال مر بوط به نحوهُ ارتباط كاردينال با امر يكاست وا واين مثم خود

مفهوم است．
F F．F كاسترو از مسيحيت و كليسا به علت سوابقش（يعنى：اجراه تفتيش عقايدو و
مخالفت با يیشرفت علوم تجربى و تعلقش به هيتتهاى حاكهُّ بردهدار، ملاك و فاتحان اسهانيولى، امهرياليستها، و جنايات و نسل كشى عليه تمدن سرخي ورستان （مانند تمدن．آزتك و مايا در مكزيك و امريكاى جنوبى براى تحميل مسبحيت و نيز
 در باره وضع كنونى مسيحيت هيزى نمى گويد و با（الهيات آزاذى）＂موافق استي كاسترو كوحكترين انتقادى به تنورى آتهثيسم ماركس و انگلس و لنين وعمل
 انفلاب سوسياليستى و نيز در كشورهاى شرت بويزه شنوروى، وارد نمى سازد و مسائل مر بوطه را تماماً مسكوت مى كذارد．لذا با وجود آنكه به طور كلى كاسترو صادقانه صحبت مى كند، اين صداتت خالى از مراعات（امنافع ديهلماتيك）، نيست．

带带带
كاسترو بدون شك ماركسيست ــ لنينيست معتقدى است، ولى ضمناً به عقايد ملى كرانى خوزه مارتى（انقلابى كوباتى كه عليه استعمارطلبان اسهانيولى مبارزه

 نظر كاسترو در مقابل كایيتاليسم امريكا و تهديد قوى آن لازم شد، و لذا اين مكتب

پايه استراتزَى و تاكتيك كوبا ترار گرفت تنها "اسوسباليسم ماركسيسنى)" است كه به
 اين درست است كه كاسترو در جستجوى مكتبى كه بتواند به مقابله با با امريكا


 مكتب ماركسيسم نيست. ماركسيسم به وسيله لنين و استالين و مائوتسه دون در







 است. به طور كلى علوم اجتماعى مانند علوم طبيعى ثمره نلاش بسيارى منفكر انـيران و مكاتب است بهمين جهت اگر كسى يك مكتب را مطلق كند ناهار به كمراهى مى افتد. استقرار (اديكتاتورى پرولتارياه) و امحاء مالكيت خصوصى مردمى (يعنى نه


 به فضائل اخلاقى فردى و اجتماعى، استقرار دولت قهار و مستكبر و اسارت ملل
 آمهرياليلجم را بحق مورد افشاء تَرار مىدهد، ولى در باره تاريخ سوسياليسم بد آرايشگرى مى پردازد. بدون شك مسائل ديگرى نيز در اين كتاب قابل بحث و انتقاد است ولى به

# عنوان نمونه به آنجه گغتيم اكتفا مى كنيه. 

با تشكر و عرض معذرت ـ و من يتوكل على اله فهو حسبه احسان طبرى
IYSV

6 6


 ！！
 б大弓
 ＇
品，

为
 هنج
 ＂
 ，لجْمَ


备
，＂ُرَّ
，＂号，
（\％


تノ
実
垵
3
虽

اهـ نطُبها
irgucuitr

دقدمهُ هارى كاكس

فيدل كاسترو از قدرت بيانى برخوردار است كه هرگز مور ردتوجه قرار نغرفته













 يا ظاهرسازڭى متهم كند اما هر گز كسى ادعا نكرده كه او ״ اكودن، است.

در اين كتاب ما شاهد گفت و شنود فيدل با يك كشيش برزيلى بد نام (غرى بتوه" درباره موضوعى مستيم كه مذهب خوانده مى شود. اما در حقيقت اين مسيحيت و مى توان گفت مسيحيت كاتوليب اسث كه مورد بحث قرار مى گيرد؛ جون اين مذهبى است كه او آن را مى شناسد و يا دست كم مطالب زيلدى درباره آن آموخته است. بعضى ممكن است اين گفتكو رِا مصاحبه بخوانند اما سنوالهاى جام اظهارنظرهاى كشيش، گهگاه به اين تبادلنظر بيشتر جنبه مباحثه مى دهد تا يك

جلسه سنوال و جواب.
ظاهراً مذهب، موضوعى است كد آتاى كأسترو بدون هيِ اكراهى حاضر است درباره آن صعبت كند؛ او نيازى به تهييج و تحريك ندارد؛ در واقع انسان وقتى علاته وى را به انجام اين صحبت طولانى بافرى بتو درباره چنين موضوعى مى بيند از خود مى پرسد چرا اين كتابب سالهایى قبل بوجود نيامده است؟ او در حالى كه به
 نظر مى رسد خيلى بيش از شخصى كه خود 2ا ملحد تلمداد مى كند مى توان انتظار

* داشت.

كاستر و در اين مصاحبه كه بخشهانیى از آن در ساعات اوله صبح انجام شده نشان مى دهد كه تنها به مفهوم محدود مذهب نمى انديشد بلكه موضوعات بسيارى وى را به نكر وا مى دارد، و بايد مم اين طور باشد؛ خون مذهب هرگز در خلاء وجود

 تابى به اظهارنظرهاى وى مى بخشد، او زمانى را به ياد مى آورد كه يسنر بحه ایى بود و


 خانه هاى چوبى سبك اسهانيايى نگهدارى مى شدند؛ او با علاقه از پـرش سخن
 بيش از يكسال است كه يك سيكار نكشيده است و تلاش مى كند كوبانى هالى جوان را متقاعد سازد بـ اين علف مضر عادت نكنند.

 در آن جا ساكن شدر كاسترو بزرك، زندگى خود را در كوبا ابتدا با كارمندى شركت (ايونايتد
















 بوجود آيد. اما فيدل جوان از آموزش يسوعى خود


 كه عاشق صلجبت كردن است و وقتى كه نوجوانى بيش نبود از اينكه دانش آمورا آموان

مى بايستى در جريان موعظه هاى مذهبى ملرسه ساكت مى نشستند متنفر بود. او هم هنين از شنيدن موعظل هاى مر بوط به آتش جهنم متنفر بود. اين موعظله ما صحبتهاى كسل كننده كتاب (آتصويرى از يك هنرمند به عنوان يك مرد جوان॥)، بيادش مى آورد با اين حال كاسترو اذعان دارد كه آموزش مذهبى موجب شد وى به انديشه هاى فلسفى و اخلاقى علاقمند گردد؛ و اين كتاب نشان مى دهد اين علاقه هنوز زنده و در اوع است. او مى گويد (معلمان من، بدون ترديد با سازماندهى، انضباط جدى و
 برداشت من از عدالت مؤثر بودنده، اين اظهارنطر ممكن است است خشم انه كه هنوز ترجيع مىدهند تمام خطالى كليسا را در سال هاى اخير به يسوعيان نسبت دهند برانگيزد.
شايد به ممين دليل است كه چند سال قبل كه (اوغوسدنى" و هوادارانش در كليساى كاتوليك، يسوعيان را متهم مى كردند كه با افكار انقالبى خود جوانان امريكاى جنوبى - و كشورهاى ديگر - را به فساد مى كشانند اين أظهارنظر چاپ نشد؛ اما كاسترو در عين حال يادآور مى شود تمام معلـان يسوعى وى - بدون استثناء = جزه راست گرايان ارتجاعى و طرفدار غرانكو بودند. آنهـه فيدل جوان ظاهرأ از اين كهنه سربازان شوادار غرانكو ياد گرفت شيوه كار آنما بود نه محتواى كفتارشان. با اين حال خيلى ال از خود سنوال خواهند كرد جرا كاسترو از اين همه ارزش هاى مذهبى در اين مدت طولانى تنها براى خود سخن گفته است؟ و يا به عبارت دقيق تر اصلٌّ حرا بايد كسى به سخنان او در أين باره علاقمند باشد؟ مكر از

 است؟ آيا او رهبر كمونيست يك كشور كمونيست نيست؟ و آيا كونيست ها، هلحد و سخت ضدمذهب نيستند؟ پحرا واتعاُ بايد براى كسى مهم باشد كه كاسترو در باره اين موضوع چه مى گويد؛ موضوعى كه هر اندازه هم براى بسيارى از امريكانى هاعزيز باشد موضوعى نيست كه اكثراً بخخاهند هيزى از او در اين باره ياد بڭيرند؟


دأرد؛ واتعيت اين است كه اين كتاب زمانى منتشر مى شود كه هم بهترين موقع و هم


 خود جلب كرده است. البته براى اين تحول دلايل جندى وجود دارد كه همه در رويدادهاثى كه به روزنامهها و تلويزيون هاى ما راه بيدا كرا كرده اند منعكس استا
 مركزى كرد؛ او در جريان اين سفر در گواتمالا و السالوادور توقف كرد. اين در حالى
 گذشته در اين دو كشور به وسيله دولت و كا گروه ها هاى شبه



 نسبت به جنبش خريكى همدردى نشان مىدهـد

 انگشت سبابه بد كاردينال ارنستر كاردنال وزير امور فرهنگى دولت دولت ساندنيست




 آمده بود.
در حقيقت بسيارى از اعضاى اين انجمن هاى محلى فعالانه در سرنگّونى



ديوارها در سرتاسر نيكاراگوا به چشم مى خورد، اين جمله است (ابين مسيحيت و انقلاب تناقضى وجود ندارده). پاپپ درباره اين مسأله چهه فكر مى كند؟ واتِكان در تازه ترين فتواى خود در
 عليه حكومتهاى مستبد طولانى و سرسخت، از نقطدنظر اخلاقى موجه است، مورد تاكيد قرار داده. اما با اين وجود به نظر مى رسد پاپ

 هميشه براى آكُاهى دادن آهاده است. بسيارى از تماشاگران تلويزيون و خوانـاندگان مطبوعات در آمريكا از داستانهاى متناقضى كه درباره مداخله كليسا در مناقشههاى سياسى آمريكاى
 رهبران كليسا به وسيله دولتهاى راست گرا كشته مث شوند؛ در حالى كه در كشورهاى ديگر آنها در دولتهائى كه ريگان آنها را دولتهاى كمانـي


 هستند اين وضع مردم را گِيج كرده است. اسقف رومرو و راهبه هاى أُمريكانى كه در

 درآمده است از سوى ديگر پیروان فرانسيس، يسوعيان و مبلغين مذهبى كاتوليك از دولت حمايت مى كنند و در اين ميان پنج اسقف ديگر در اين باره با هم اختلاف نظر
 روزهاى خوش كه خدا و شيطان، خير و شر، مذهب و الحاد به روشنى روى در روى

هم قرار مى گرفتند و در مورد خير و شر ترديدى وجود نداشت چه شاش شدند؟
 آلام آمر يكاى لاتين كد انقلا بيون و مسيحيان هر يك به شكلى در آن درگيرند، بالاخره

توانسته است، توجه مردم آمريكا را بد خود جلب كند.


 خارجه ايالات متحده محدوديت هانى مسافرتى و وپولى تازها إى را عليه كوبا به مورد








 در كوبا زندانى سياسى وجود دارد.










 يك كشور كمونيست هوادار (گفتوشنوده) با دولت است و اين در در حالى است كـي

بدون ترديد از هر كليساى ديگرى در آمريكاى جنُو بى بيشتر هوادار واتيكان است. با


 اين زمان به خصوص زمان مناسبى براى كوبا





 دستاوردهاى انقلاب برايى مردم عادى و ادامه اميد بد اين كه بالآخره روزى بـى بد
 داود جديدى كه در برابر (اكليات) يانكى قد علم كرده گوشه ایى از ابهت كوبا را از








 كذاشته است.

اينك در بحبوحه اين آميختگى زمانهاى مناسب و نامناسب، اين كتاب شگفتآور براساس بץ ساعت مباحثه رئيس جمهورى كوبا و فرى بتو، يك كشيش

فرقه دومينيكن و مردى كه كاسترو به نوبه خود برایى وى احترام قايل است ( چجون در


منتشر مى شود.




 خريدارى كردند؛ هزاران نفر يك ريك روزدر سانى سانتياكو د كوبا





را برانگيخته است.





 در كشورهاى ديخر چجرا تا اين اندازه مورد استقبال قران







تولد مجدد مذهب، در جهانى كه قرار بود قاطعانه از اين تاريك انديشى فاصله بگيرد

 مذهب بگويد از ديدگاه آنها، تكاندهنده و نامعمول و حتى شايد (از وازها ایى
 است؛ جرا؟ یاسخ آن بسيار ساده است. كاسترو معتقد نيست كه مذهب هميشه أفيون مردم است؛ البته براى كسانى كه با ديدگاه هاى وى درباره اين موضوع آشنا هستند
 آشكارا أعلام و چاپ كرده است برای فرمانده، مذهب مى تواند هم يك افيون باشد هم يك محرك توده ها. او مى گويد (ااز يك ديدگاه سياسى بر به اعتقاد من هر كسى مى تواند ماركسيست باشد بدون اينكه مجبور شود مسيحيت را كنار بگذارد و با يك كمونيست ماركسيست براى تغيير جهان همكارى كند. آن چپه در هر دو مورد مهم است مسأله صميميت انقلابيونى است كه مى خواهند به استثمار انسان به وسيلُّ انسان پايان دهند و برای توزيع عادلانه ثروت اجتماعى مبارزه مى كننده، باز مى گويميم اين احساسات زياد هم تازه نيست، كمونيست هاى ايتاليا سالهاست كـ همين حرف ها را مى زنند؛ روشنفكران مار كسيست كه از قدرت بدورند مانند (اميلان
 اما در اين جا اين مطلب را يك رئيس كشور كمونيست آن هم در كتا بیى كه در كشور خودش چاپ شده است مى گويد. و اين امريست مطمئناً بى سابقه. گهگاه وتتى كاسترو درباره مذهب، صحبت مى كند لحن تاسف بارى به خـو خود مى گيرد گوئى قباُ در زندگى مى خواسته يك شخصيت مذهبى شود اما اين فرصت را را از دست داده است. او مى گويد (انام عيسى مسيح برای من يكى از آشناترينٍ نام هاست. به ويزه از روزى كه براى اولين بار از منطق استفاده كردم؛ اما هر گز وا واقعاً به يك ايمان مذهبى دست نيافته، من تمام تلاش ها، نقطه توجه و زندگِيه را را روى گسترش ايمان سياسيم متمركز كردم؛ با اين حال هرگز تناقضى بين افكارى كه داشتم و فكر آن شخصيت نمادى، آن شخصيت خارت العاده كه براى من بسيار آشنا |ست نديدم).

نظريه پردازان تندرو كمونيست در كشورهاى مختلف جهان مدكن است به خاطر اين اظهارات، سرشان را به ملامت تاسف تكان دهند و بكُويند چه بر سر فيدل آمده است؟! آيا او با نزديك شدن به سن كهولت دارد نرم مى شود؟ آيا ممكن است او هرگز از اول يك لنينيست واقعى نبوده باشد؟ يا اين كه اين هم يك بازى ما ماهرانه ديگر وى در قارهایست كه اگر پاپ در آن جا پیروزیى زیادى نداشته كليسا حداقل هنوزاز نفوذ فرهنگى و قدرت معنوى بى شمارى برخوردار است. هِيّ يك از اين
 وجود دارد. اولاً ترديدى نيست كه كاستر و دارد پير مى شود. او اخيراً از مرز شصت سالگیى گذشت و نزديك به سه دهذ است كه در صدر قدرت قرار دارد او مسلهاً از حدود هr سال قبل كه همراه گروه انگشت شمارى از همرزمانش در نخستين تلاش مسلحانه برایى سرنگون كردن حككرمت خود كامه باتِيستا به چاد گان نظامى ((مونكاداه)
 در يك برهه از زمان مجبور است به مكاشفه بيشتر در خود روى آورد و مى توان انتظار



 جريان نطق 0 ساعته خود خطاب به اجلاس مقدماتى كنگره حزب كموني سال 1910 وقتى درباره حذف اشاره به \#اصول جاودانى لنين") سخن مى گفت اين مسأله را-به صورت يك شوخى مطرح ساخت. همچپنين شايد راحت تر باشد كه بگوئيم اگُچه "ماركسيسم") به عنوان يكى از ده ها عقيده روشنفكرانه هنوز در بسيارى از كشورهاى جهان امروز از نفوذ بسيار برخوردار است، الما لثينيسم پيروان معدودى دارد. هنگام بهث درباره مذهب يادآورى اين مطلب مهم است است كه اين لنين بود نه ماركس كه الحاد را به يك عقيده ماوراى طبيعى و نه يك مسأله سياسى تبديل




كوباتى الاصل بودند اخراج كرد، كاسترودر نطقى كد در آن زمان ايراد كردودر كوبا



 شده) خود را از طبقه استثمار شده جدار






 با اين حال آيا احتمال نمى رود إيدلي


 افكار او درباره نقش مذهب در امريكاي لانى لاتين و در فر فرايند انقالابى كه اين قاره را را



 است ولى مشكل بتوان كفت اين دكركونى


 تجر بداى مىداند كه اسقن هاى جهان سوم از جمله آمريكاى لاتين در آن شورا


 الهيات آزادى بخش آمريكاى لاتين ظها




 لاتين قارهايست كه مردم آن ـ هـان طرر كه او مى گويد - هم ستمديدهاند و و هم - $)^{2 \times N}$ كوتيزز معتقد است اين دو عامل يعنى تجربه محروميت و برداشت

 محلى مسيحى نبود اين تغيير كه كليساى كاتوليك رادي رادر سراسر قاره تكان دان داد صورت نمى گرفت. شكفت آور است كه اين جنبش ابتدا به وسيله اسقفها برانى مقابله با رشد
 سوسباليستا، به وجود آمد.
 بهتر بگونيم تركهيبى إز آنها


 بين المللى يول، سخن گفتند و جنبش انجمن هاى محلى مسيحى را برای بيشبرد

هدف هاى خود در ميان فقرا و مردم محروم كشورهايشان بنيان نهادند؛ اما از هـد مهـتر، در آن جا بود كه اسقفها اعلام كردند كليسا بايد يك (اشق ترجيحى برابى فقراه داشته باشد و به اين ترتيب شعار خود را كد كد به صورت شعار پالهيات آر آزادى بخش" درآمد ابداع كردند.

 متحد بوده، كودكان طبقه نخبه جامعه (از جمله فيدل كاسترو جوان) را آموزش داد داده و پرورانده است اينك ذُر عمل تغيير جهت داده خود و امكاناتش را در اختبار اكثريت عظيم مردم آمريكاى لاتين كه هم چنان مانند گذشنه فقير و محرومند قرار مىدهد.
اغلب نهادهاى كلِيسايى اعلاميه هاى چرطمطراقى منتشر مى كنند و اتفاقى نمى افتد؛ الما كنفرانس مدلين يك استثنا بود كه با پيامهاى خاى خود سرحشمه الهام و هدايت صدها خادم كليساى كاتوليك ـ كشيش، راهبه و خادمين مذهبى ـ شد و
 فقيرنشين منتقل كنند. برخى از نهادهاى مذهبى، مدارس ممتاز خود را ببندند و


 مى كند كه در ايالات متحده كاملا پائين تر از سطح استاندارد ايـمنى تلقى مى شود و مكان ناامنى بد حساب مى آيد و بين مردمى بسر مى برد كه نه تنها فقير بلكه گرسنه و گهگاه سرخور رده اند.
وتتى كليسا با فقرا همداستان شد دوره آزار و ايذاى آن نيز آغاز گرديد؛ اين روزها داستانهاى مربوط به شهداى كاتوليك آمريخاى لاتين آنقدر تكرار شده كه تقريباً تازگى خود را از دست داده است؛ اما شناخت اين واقعيت جالب است كـ البـ شهداى بسيارى كه كليسا داده اين سنت را كه خون شهدا كليسا را آبيارى مى كند. زنده نگاهداشته و به همين دليل كليسايى كد گونى از نو حيات يافته در آمريكاى لاتين واقعاً در حال كسترش است.

حتى بعضى آن را نوعى (ارستاخيز)" توصيف مى كنند. (الثوناردوباف)]، عالم روحانى برزيلى آن را يك كليساى تازه، يك كليساى مقدس جديد كه روع القدس آن را بر كت داده، كليسانى كهد در قلوب مردم رانده شده و محروم اين قاره عظيم جالى

گرفته مى خواند.
وقتى اسقفهاى كاتوليك آمريكاى لاتين دوباره در سال 19V9 در پائبلا مكزيك ماقات كردند نماينده كليسانیى بودند كه سخت دچپار شكاف شـا شده بود؛
 بخش" حنان سرزمين هاى آن ها را به حركت واداشته بود كه آثار مخالفت شديد نه

تنها در جامعه بلكه در خود كليسا نيز به تدريج ظاهر مى شدر انـ
 خطاب به اسقفها مبهم بود؛ گاهى به نظر مىرسيد از كليسا مى خواهـ اهد در مبارزه برایى عدالت اجتماعى نقشى فعال داشته باشد؛ گاهى هم به نظر مى آمد به خدام



 برزيل احساس كردند حيطه قدرتشان مورد حمله قرار گرفته و رسالت اسقفى شان خدشهدار شده است و دست آهنين رم دارد، حيات نو يافته كليسايشان را در نطفه خفه مى كند. كمتر از يك سال بعد رم تصميم گرفت به اين سكوت آ شد پاپ به حمايت از باف، مداخله كرده است، خواه اين شايعه درست باشد يا

 كفت فعاليت مذهبىشان (اتجديد حيات احتمالى الهيات كاتوليك را در سرتاسر جهان نويد مى دهد)..

 خود .آزاد شده و مباحثه صميمانهاى آغاز گرديده است، درها برایى همكارى ایى

جشم گير كليساهاى آمر يكاى لاتين با كليساى كاتوليك بقيه جهان و در واقع با تـام





 جهان سوم افزوده مى شود.















 كاتوليك ايالات منحده مالاقات كرده، و يكسال قبل از آ آن در جريان انريان ديدار



خواهد كرد. يك كاتوليك كوبائى در حالى كه قيافه عبوسانهاى بخود گرفته بود اخيراً يادآور شد كه در سومين كنگره حزب كـونيست كوبا كا كا كه در فوريه

 ديگر (الهيات آزادى بخش"، را مورد ستايش قرار داد. اين كار او هم شباهت زيادى



پيام چندانى نـى توانست دانتّه باشد با اين حال، هر كسى بايد تصميم كاسترو را مبنى بر انتشار افكار موافقش با
 گزفته است مورد بررسى قرار دهد.
 اكثريت قابل ملاجظهاى از كشيشهاي كاتوليك كوبا خارجى بودند، بيشتر






نداشت.
كاسترو معتقد است كشـكشى كه اندكى بعد بين كليسا و رثيم انقلابى جديد


 IV در هرحال در سال 190F، سه سال قبل از اينكه انقالاب آغاز شود، تنها




مردم كه اكثراً به كليسا وابسته بودند كوبا را ترك كردند تنها دو درصد از مردم خود را -تمسيحى مى خواندند.
اسقف „كارلوس مائوئل دوچسباراس" دبيركل شوراى اسقفهاى كوبا
 كاتوليك به خاك سيرده شوند تنها . . . . . . .


 مى شود؛ درحال حاضر تنها









 سال •191 عملً تصميم گرفت براى زندگى در جام


 بخشى از سنگ بناى اري حركتى كه در در جـى

 بود "برای يكك الهيات و يك سياست آشتى كليسانى" اين مقاله با اين نظريه آغاز

مى كند كه بخش اعظم (الهيات آزادى بخش، آمريكاى لاتين كه بی بی زمينى،







 كوك بد اجتماع، مورد نكوهش قرار مىدهد. بخش اصلى اين مقاله بد شرح زير
(مسيحيت و كـونيسم رادر مقابل هم قرار دادن، در مفهوم كلى بد منزلي محروم
 است ـدر حالى كه در حقبقت بين مسبحيت و كونينس تضار تضادى وجود ندارد و ونبايد داشته باشد. اگر تضادى وجود دارد تضاد با „اعتقادات الحادى) كـونيسم و يهى آمدهايش
 اعتقادات مسيحيت بلكه با انحرانه ان و ا اثرات سياسى ـ اجتماعى اين انـرا انحرافها در تضاد است.
 ممكن است ما بنا را براين فرض نهيم كه كليسا مى تواند باند با آنها آشا آشتى كند... (ابه




 نباشد كه بتواند همين اصل را به هيروان خود بقبولاند، او كه در جوانى از اينكه
 مدارس كوبا اجازه خواهد داد درباره مذهب و مسيحيت به عنوان يك شق ثالث در

برابر الحاد تحقيق كنند؟



مى گويد؟
كاسترو، نقش فعالى را كه مسيحبان امروز در جامعه آمريكاى لاتين بعهده

 خواهد افتاد؟
اين واقعيت تلخ، اما درست است كه امروزه اكثر كشورهائى كه دولتهاى كونيست در آن حاكميت دارند يك كليساى تحت كنترل شـديد سلسلد
 منضبط ساختن كاركران به اتحاديها ما متكى باشند، الكر كاسترو به (الهيهات آزادى آدى
 كه الهيات آزادى بخش در ديگر كشورهاى آمريكاى لاتين از بطن آن متولد شده است اجازه خواهد داد؟
 تلاش هاى سيا و ديگران براى كشتن او ـ گُته مى شود يك بار بار با زهر آلود كردن
 انديشيدن ادامه مى دهد و بدون ترديد سنوالهاتى بنيادى درباره وى وجى وجود دارد كه هنوز بدون پآسخ باقى مانده است است


 در سطحى فلسفى ناديده گرفته است؛ اما آيا در سطع وجو

است؟

كاسترو مردى است كه طعم درد و سرخوردگى و هم جنين شتهرت و و تدرت را را




 بلكه اندكى مى گشايد. اما اين اندك هم خود آغانـرازيست.

مقدمه نسخهُ كوبايى

در كلاف پيحيده هزار سال تاريكانديشى حقايق چندى ينها ينهان است. فيدل


 پرده: سنگينى كه روى امكانات برترارى پیيوندهاى سياسى نزديك بين






 اصول عقيدتى خود شهرت دارد كفت و شنود جانمى انجاني













 مدانعان فقرا و اسثمار شدگان را متحد مى سازد.




 مىدانند اين گفت و شنود درباره جيست؟ جزميت موردعلاقه ارتجاعيون در مورد عدم امكان تغاهم بين مسيحيان وري



 كرده است. ديدگاهى عملى در اين كتاب عرضه شده است؛ اين ديدگاه بر امكانات ون و ونياز
 مى كنند صرف نظر از اعتقادات احتمالى آنها درباره خدا و مذهب تأكيد دارد.











 بنابراين يك مبادله عميق عقايد ـ نه تنها در سطح تاكتيني



 در آنجا به وقوع خواهد يبوست بر تمام جوانب





 سياسى.

- دو تا از مهمترين سرحشمههاى تاريخى انديشه، و احساسات انـيان انسانى مسيحيت و كـونيست كه دشمنان ييشرفت بشر همبشه آنها را آشتى نانٍير جلوه

مى دادند ـ اكنون به راههاى تازه و شگفت انكيزى براي تفاهم دست يافته اند. اين
 تفكر وامى دارد. آرماندو هارت وزير فرهنگ كوبا

در راه يك ملاقات

من طرح اين كتاب رادر سال l9V9 ريختم. من فكر نوشتن كتابى راباباعنوان













 دسكوتوه مرا به خانه سرجيو راميرز كه در حال حاضر معاونت رياست جمهورى

نبكاراكوا را بعهده دارد برد. در آن جا بود كه براي نخستين بار با فيدل كاسترو كد


 در سائووولو به عنوان بك زندانى سياسى به اتهام پ"تهديد عليه امنيت ملى") دوران
 يك انقلاب عواملى معنوى وجود دارد كه سرنوشت سازيند









 شوم؟ اين كتاب بزرگى است. من وقتى شاگرد مدرسها الى بيش نبودم آن را را
 تجديد خاطره كنمب). يكى از كشيشها نظرش را درباره شركت كشيشها در سياست سنوال







آزارو ايذاى ديگران پرداختنده) و اين كه تفتيش عقايد خود (ايك دوره تاريك انديشى بود؛ دورهایى كه انسان ها را مى سوزاندنده). و بالآخره اين كه اكنون بـجاى آن كه ((مسيحيت يك (امدينه فاضله)) يا يك تسلى گاه معنوى باشد براى كسانى كه رنج مى برند مى تواند به يك دكترين واقعى تبديل شود، طبقات مـكن است از از بين بروند و يك جامعه كمونيستى مى تواند به وجود آيد. كجاى اين مسأله با مسيحيت تنا دارد؟ نه تنها تناقض ندارد بلكه ما شاهد تجديد حيات صدر مسيحيت با جامع اند عادلانهتر، انسانى تر و با ارزش هاى معنوى بيشتر آن خواهيم بودا). فيدل در اظهارات خود خطاب به كشيش هاى شبيلى از روزهانى يانى ياد مى كند كـ به ملرسه كاتوليكها مىرفت و مى گويد (اجه داشت سر مذهب كاتوليك مى آمد؟ رخوت عظيمى بر آن مستولى شده بود، صرفاً جنبه تشريفاتى پيدا كرده بود بدون اينكه



 كمونيست ها، بين تعليمات مسيح مبنى بر فروتنى، پارسائى، عدم خودخواهى و عشت به همسايه و آنحه كه ممكن است محتواى يك زند گى و رفتار انقلا بیى بخوانيهم وجوه مشترك زيادى وجود دارد. مخر ما به مردم چه چچيزى مى آموزيم؟ كشتن؟ دزديدن؟ خودخواه بودن؟ استثمار ديگران؟ نه درست عكس دارد آنها ران ما ما با با
 زند گى مى كنيم كه سياست در رابطه با انسان و رفتارش به حيطه مذهب نزديك شده است؛ من هم هنين معتقدم ما وارد عصرى شده ايم كه مذهب مى تواند در رابطه با با انسان و نيازهاى ماديش به حيطه سياست وارد شود؛ ما تقريباً مى توانيه تمام فرامين كتاب مقدس را تائيد كنيم ((نبايد بكشى، نباديد دزديّى كنى"). فيدل یس از انتقاد از نظام سرمايهدارى مى گويد: (اوجوه مشترك مسيحيت و كمونيسم هزار بار از وجوه مشترك مسيحيت و سرمايهدارى بيشتر است. استا نبايد بين مردم اختلان انداخت، بيانيد به اعتقادات، باورها و روشنگرى ها احا احترام بگذاريه، هر كسى حق دارد كه مواضع و عقايد خود راداشته باشد. ما بايد در حيطه اين مسائل

انسانى كه مورد علاقه و وظبفه ماست عمل كنيم."
 كه آنها مى كنند درست مهان كاريست كه ما مى خواميم كمونيستها بكنـند؛ آنـا

 را وقف فكر يا عملى مى كند از جان خود براى ديگران مايه مى كذارد در واقع كارى را مى كند كه ما مى خواميه كمونيست اما هم بكنند، من اين را اصميمانه مى گريم)". در آن جا در كتا بخانه سرجيو راميرز، صحبت هاى اين انمالبى (اسييرا مائستراه) را با كشيشهاى شيلى به ياد آوردم؛ صحبتهانى كه زمينهاى شد براى مبادلى انديشه هاى مان درباره مسألد مذهبى در كوبا و بقيه كشورهاى آمريكاى لاتين.
 از انقلاب به وجود آمده بود يا در جريان آن؟ او پاسخ داده بود ايمان هرگز در وى تجلى نكرده بود: (امى توانم بگويم هرگز ايمان مذهبى نداشتم آن چهد داشتم يك امر
 داشت: (اكليسايى هرگز در كوه ال ساخته نشده بود، اما يك گروه از مبلغين فرته

 آن ها واتعاً روغن حيوانى نمى خوردند. روغن نباتى هم در آن جا نبود و در نتيجه يك

 كاتوليكهاى ايالات متحده نيز در اجراى شعائر مذهبى خيلى اهل عمل هستند؛ البته نه به مفهوم اجتماعى، حون وقتى تهاجم به خليج خوك الـا كارهائى از اين قبيل را سازمان مى دادند و اجرا مى كردند پایى بند به اصه

 يك كمونيست و دونكاميلو ـ كشيش مشهور ادبيات ايتاليا ـ را زياد مى خواندم. مى توانم بخويم اين گفتگو يكى از نخستين تلاش ها براى از بين بردن اين جو بوده).

در ارتباط با كوبا يكى از كثيشه ار از وى يرسيد مسبحياندر انقاب تا تا جه حد











 دبير اول حزب كـونيست كوبا شش سال بعد از از سفرش بد شيلى آلى آلنده در











 برجسته بود؛ من به اين نكته متقدم. تمام تعليات وى بـ به فر تنان و ونقرا اختصاص

داشت؛ و از مبارزه عليه تجاوز، بى عدالتى و تنزل مرتبه انسانى دناع مى كرد. من و مى گويم بين روح و جوهر تعليمات او و سوسياليسم وجوه مشترك زيادى وجود دارده.
او هم چنين دوباره به مسأله اتحاد بين مسيحيان و انقلابيون پرداخت و گفت: "(بين هدف هاى مذهب و هدف هاى سوسياليسم هيج تناتضى وجود ندارد؛ هيِع تضادى وجود ندارد. هن هميشه گفتهام ما بايد يك اتحاد تشكيل دهيم. اما نه يك اتحاد تاكتيكى". سپس ضمن اشاره به سفر خود به شبلى اضافه كرد: (آآن ها از من پرسيدند اين اتحاد بايد جنبه تاكتيكى داشته باشد يا استراتريك؟ من گفتم بايد يك اتحاد استراتربك، بين مذهب و سوسياليسم و بين مذهب و انقلاب باشده).
 اينكه چگونه رنج درازمدت و ايمان معتقدان و تأملشان در سخنان انجيل و شركتشان
 فيدل صحبت كردم، من احساس مى كردم آمريكاى لاتين نه به دو گروه مسيحى و ماركسيست بلكه به دو گُروه انقالابى و متحد نيروهاى استكبار تقسيم شده است. خيلى از احزاب كـونيست اين اشتباه را كرده با تبليغ الحاد مكتبى، خود را از مردم نقير و مذهبى بيگانه كرده اند هيج اتحادى نمى تواند بر پايه اصول تئورى و
 مسبحى و مبارزان ماركسيست مى توانند در كنار هم ترار گيرند يا نگيرند. حون همانطور كه مسيحيان بسيارى وجود دارند كه از منافع نظام سرمايددارى دفاع مى كنند. افراد زيادى هم هستند كه ادعا دلرند كـونيستند اما هرگز از زند از بورزوازى نبريده اند. به عاوه من به عنوان يك روح انـ
 در اين كتاب چاپپ شده است. بسيارى از مسانلى كه در گفتگوهاى ماناگوآ موردبحث قرار گرفت در اين مصاحبه دوباره مطرح شده أست؛ من به اين احساس دس دست يافتهام كه فيدل به عنوان يك فرد، شخصى است صادق و حسساس. شخصى است كه مى توان هر سئوالى را با وى مطرح ساخت و حتى مى توان با او موافق نبود. اگر چه او مى گويد هرگز

ايمان مذهبى واقعى نداشته است با اين حال آموخته هايش در مدارس كاتوليك وريك واين واقعيت كه اصلش ازيك خانيانياده كاتوليك است بالان خره در دروى بیى تأثير نبوده است. ینج روز بعد از كفتوشنودى كه در خانه سرجيو راميريز
 افكار اساسى را كه در شيلى از آنها دفا تكرار كرد؛ اين گُروه مسيحى تجسا







 او در انتقاد از خود اذعان كرد: ״ماركسيستهار الى بسيارى وجود دارند كه










 ساخته، دارد در شرايط واقعيت عملى و تاريخى به مرحله اجرا درمى آيد، تصور

مى كنم در اين دو كشور كليساها از نفوذ بيشترى نسبت به كوبا برخوردار ريار خواهند
 اجتماعى عامل مهـى بودهاندرهـر رهبر كوبا قبل از عزيمت از من دعوت كرد از كشورش ديدن كنم. در سهتامبر














 برگزار شد و اسقفها از فعاليتهاى مذهبى من در كشورشان حمايت كردند.




 از اين جزيره ديدن كردم. و در تمام اين سفرها حـا جز


مسافرت رادر اختيارم كذاشتند كه از اين بابت بايد از آنها سهاسكزار باشم. در يكى يكى از اين سفرها يیش نويسى براى اين مصا احبه و كتاب مطرح كردم اما ياسخغى دريافت

رنداشتم.
در فوريد 19^ه به عنوان عضو هينت داوران مسابقه جايزه ادبى كاسادِلاس




 ما نه ساعت را به مسأله مذهب در كوبا و كشورها

 انجام اين مصاحبه فروكذار نكرد؛ من در ماه ماه مه به جزيره


 وجود آورد، تشكر كنم. فرى بتو ـ ماوانا YQ مد 19AD

تاريخجْهُ يك ملاقات
1












 فكرى همين كار را كرده بودم؛ اينك در هاوانا غانافلكير شده و دو دل بودم كه هـكار

بايد بكنم. آيا بايستى تشريفات را كنار مى گذاشتم و يا با يكى دو تا جينى كه با خود

 یارچه پیچیده شده به دور گردن در كنگره ملى برازيليا و در تالار انقلاب كوبا نشانه خوش لباسى تلقى مى شد. افكار زيادى از مغزم كذشت، هزار هرار جور فكر اعتراض آميز در سرم نقش بست. سرانجام تسليم شدم و يك لباسى و كراوات از خورجه فريراد دوست كوبانيم بر بر بر
 خوئلمير مرتب سر بسرم مى گذاشت راه افتادم

 حكومت كتوليو و اركاس در برزيل كه از زمان باتيستا باقى مانده است، پا



تالار منتظر مانديم تا سرودهاى رسـى الجزاير و كوبا نوا
 شيشه هاى رنگارنگ و و ديوارهاى نقاشى


 سياسى و كيته مركزى و وزيران ـ حضور داشتند. پس از اين كه مراسم تشريفاتى


 كومز كارسيا، يك ونزونلانى نيكاراكوا در برابر مزدوران ريگان مى جنكيد كشته شده بود ابراز داشتيمه در در فوريم


نوشته شده بود به واكنشهاى (لردغين شرورانه مفتضهانه يك مانگُال، اثرى كه على براى مسابقه جايزه ادبى كاسادل لاس امريكاس فرستاده بود داده بود. رائول كاسترو برادر كوحكتر فيدل و وزير نيروهاى مسلح انقلاب به طرف ما آمد و هارت ما را به هم معرفى كرد؛ رانول وقتى فهميد من مذهبى هستم گفت: (امن در مدرسه شبانهروزى آنقدر در مراسم عشاءربانى شركت كردم كه برایى تمام عمرم كافى است. من نزد برادران مسيحيى و يسوعيان آموزش ديدم؛ تصورش را بريكنيد

 نماندم، ولى اصول مسيح را براى خود حفظ كردم، من اين اصول را رد نـى كنم اين اصول به من اميد رستگارى مىدهد؛ و انقلاب هم عملًا اين اصول را اصر اجرا مى كند. دست اغنيًا را كوتاه مى سازد و به گرسنگان نان مى رساند. هر كسى مى تواند در اين جا رستگار شود؛ غنى در اين جا وجود ندارد و مسيح گفت برایى يك شتر آسانتر است كه از سوراخ سوزن رد شوده). رانول اين حرف ها را در كـال خونسردى زد زد مى توانستيد متوجه شويد آدم خوش برخوردى است؛ در حالى كه در خارج از كوبا به عنوان يك شخص خـر خـر خـك و
 هايل است كاريكاتورهانى ازدشـنانش در افكارما بسازد؛ مثلاُ رانول را يك متعصب و جان كندى را يك يسردوست داشتنى وزيبا تصوير مى كند. در حالى كه آن كسى كه
 كرد، سازمان داد، زير پر و بال گرفت و هزينه مالى آن را تأمين كرد همسر جوان متبسم، دمكرات و كاتوليك زاكلين بود. . رانول در روابط خصوصى آدم راحتى است و وقتى صحبت مى كند لبخندى بر لب دارد كه در بين سياستمداران نظام سرمايهدارى كه هميشه بسيار ملاحظله كار و
 خوبى ويلطا اسهين خشن باشد؟ به نظر مى رسيد صحبت با فيدل كه تمام وتت به وسيلُ ميهمانان، فيلمبرداران و گزارشكران تلويزيون محاصره شده بود غيرممكن است؛ بعد ما را به يك اطاق

كوجكتر كه تشريغاتى بود دعوت كردند. ما در حال ورود به اين اطاق با با بوديم كه


 فكر مى كند به زبان مى آورد و جهار سار ساع


 ترن برش مى گُردانمب،.






 كنمر".
دونا استلا از فرصت استفاده كرد و اظهار داشت او و من بر سر ميكو بير بوبيو






 جمهورى الجزاير كه منتظرش بود برود. ما هم به كوشهاى رفتتم. وتتى رنبس جمهورى الجزاير احساس راحتى كرد








 مى توانيم دوشنبه شب و يك وقتى در روز سه شنبه مديكر را بينينيم. بايد يك وقتى يبدا كنمه. او يس از اين كه عكسى با والدينم كرفت از آنها سنوال كرد: الدر آرباره اين

 اندكى ورزش كنمه".

 مركزى، آلامار و جاهاى ديگر.





 ولى مطـنـن است.



بازديد و در آنجا با رفيق آلفردوآم ملاقات كرده بوديم؛ او در آن جا برايمايمان توضيح
 سال ... . ادامه خواه طاهد داشت تهيه كرده استا












ويتنام و مغولستان از امتيازهاى ترجيايحى آن برخاي




 موجب قانون اصلا




 به اين ترتيب • ا ميليون مردم كوبا در معرض فاجيا كاجه گرسنگى كه اكثر

كشورهاى آمريكاى لاتين و ساير كشور رهاى جهان از آن به ستوه آمدهاند قرار

 سنتاور است.
 بود، در چند سال نخست انقلاب رشد جمعيت در سال بيش از
 در سال 1909 كمتر از . . . . .
 است، يعنى يك بزشك برانى هر YA كشور اجازه داده به Y

 سرمايهدارى قابل محاسبه نيست چون در كوبا بار بورس بازى و و فساد مالى وجود ندار ارد دولت كنترل مى كند تا ارزش واقعى دستمزد كاركران








 ميليارددلار است كه صنايع • 0 درصد آن را موجب مى شوند.



 موردعلاقه فرمانده به چششم مى خور يرد.










وتت براى مطاله دارد و حكونه مى تواند آن همه اططلاعات اقتصادى را در مغزش


 مى شودهر.
مادرم از آشيزى كوبانى آنا به ويره غذاهاماى درياتى تجليل كرد و فيدل كه خودش آشهز بسيار خوبى است نظر او را را تصديق كرد. (ابهترين كار اين اين است كـي كـي




 آشهزهاى ماهر بين المللى مواد غذانی انـى خود




 اما هـانطور كه كفتم مواد زيادى به هدر رير رفته بودهر).



 فيدل دوباره به او رو كرد و كفت: (إس كى وقت مطالعا هي هيدا مى كنيد و از مسايل مطلع مى شويد؟ه
 كه تقريبأ تمام خبر گزاريها را دربر مى گيرد. آننها تايب شده در داخل يك يوشه در

حالى كه فهرست بندى شده به دستم مىرسد. گزارشها برحسب تمام موضوعهانى كه به كوبا مربوط مى شود تنظيم شده اند؛ مثل شكر ـ كه مهـترين صادرات ما را تشكيل مى دهد ـ سياست آمريكا و امثال آن. اگر در خلال خواندن اين گزارش ها به مطلبى درباره يك خرآورده تازه

 كه شش ماه تا يكسال طول مى كشد كه اين اطلاعات را چاتي كنند نمى شوم. در همين هفته متوجه شدم دستگاه جديدى در فرانسه ساخته شده كه سنگ اطـ كليه را با كـك امواج صوتى از بين مى برد. اين دستگاه ازدستگاه مشابه خود كه در جـهوررى فدرال آلمان تهيه مى شود از نقطد نظر اتتصادى خيلى به صرفهتر استى است دو رورز بعد يكى از رنقا براى كسب اطلاعات بيشتر درباره اين دستگاه به باريس رفت. ما هم چنين درباره يك فرآورده دارونى تازه كه در ايالات متحده كشف شده
 بهداشت عمومى يكى ازمباحثى است كه من با علاقه فراوان از نزديك دنبال مى كنم. همين طور هزُوهش هايى علمى در كوبا و خارج و مسائل اتتصادى ملى و بين المللى. متأسفانه من وقت كافى برابى گردآورى و تجزيه و تحليل تمام اطلاعات مورد علاقهام ندارم. مى خواستم براى گفتگو با شما از آمادگى بيشتر برخوردار باشم و به همين دليل خواستم تمام اخبار اقتصادى جهان مربوط به دو ماه كذشته را در اختيارم
 ماجراهاى دلار آمريكا و بى آمدهاى سياست اتتصادى شريرانه ايالات متحده حركت كردن، كار چندان آسانى نيست. خوئلميربتينگ كفت: (ادلا ربيش از آن كه يك يول مرجع باشد يك وسيله مداخله است ـ مداخله مسلحانه در كشورهاى ما. افزايش ارزش دلار نشان دهنده خرابى اقتصاد امريكاست، روبل باطلا پيوند دارد؛ روبل پشتوانه دارد، دلار ندارد. به همين دليل از زمانى كه نيكسون ـ با تلفن ـ هيوند دلار با طلا را قطع كرد افزايش ارزش دلارروى شوروى تأثير معكوس كذاشته است، به عبارت ديگرپولى كه امروز جهان

روى آن معامله مى كند تقلبى است. مقدار دلار در گردش در خارج از ايالات متحده جزء اسرار است). فيدل در درون بوشه حاوى گزارش هار اري بين المللى روز دوشنبه به جستجو


















 (یا طرح هاى ويزه مانند نيروگاه هستهای؟؟"











 ذخيره كردهايم استفاده خواميم كرده).



 فيدل سيكار كوجكش را با فندكى كـ تابش از آ كر وم بود روشن كرد؛ دستى بـ ريشش كثيد و ادامه داد:










 مهـ و حياتى ديگر نيز همين طور رفتار مى كنيم.

بتينگ سخنان او را تعلع كرد: (امن در سيين فونگوس متوجه شدم اطلاع از اين كه نرمانده مراقب كار است محرك بزرگى براى آن هاسته).

 كرد: (با چند نفر كار مى كنيد؟")
او پاسخ داد (ابا شش نفر)".
روزنامهنگار برزيلى سئوال كرد: „اكدام سازمان مسئول تخصيص منابع
است؟؟
قبلًا سازمان برنامهريزع مركزى، مسول اين كار بود؛ اينك اين كار بيشتر جنبه عدم تمركز دارد. مثلاً مبامع قدرت خلى مدركاريّ مدارس، بيمارستان ها، حمل و نقل، تجارت و بخصوص تمام خدمات محلى را اداره مى كند. در ايالتى مانند سانتياگو د كوبا مجلس قدرت خلفت مديران بيهارستانها را انتخاب مى كند. طبيعى است كه اين كار با مشورت وزارت بهداشت عمومى كه كادر حرفهاى را تأمين مى كند و مسنول تنظيم شيوه كار بيمارستانهاست است صورت مى گيرد.
"اين عدم تمركز حيز تازهايست؟"
(انه ما هميشه در اين جا كارها و مسنوليتها را را تقسيم كرده ايمه). (اين يك الگُو كوبانى است؟" خيلى چيزها الگُوى كوبائى است. مثلًا نظام انتخابات ما كاملًا كوباتى است هر حوزه انتخاباتى، مركب از حدود . . 10 نفر، نـايندهاى الى را براى مجمع قدرت



 كسى كه بيش از • 0 درصد آرا را به دست آورد انتخاب خواهد شد. اگر هيج كس اكثريت نياورد انتخابات ديگرى برگزار خواهد شد. كسانى كه انتخاب مى شوند شوراى شهر را تشكيل مىدهند، آن ها اعضاى كميته اجرانى شهردارى را انتخاب

بلافاصله پس از اين انتخابات، نمايندگان با هـكارى سازمانهایى خزبى و و





 متوجه شدم مادران حق دارند همراه فرزندان بيمار خود باشندهر..
 آن ها قبلاً حق ورود به بيمارستان را نداشتند نگرانى، منتظر مى شدند تا خبرى درباره كودكانشان بشنوند؛ علت آن آن اين بود كـ مى گفتند چون مادران آموزش پزشا


 كنگره فدراسيون زنان كوبا كه در ماه مارس گذشته برگزار شد مادرها درخواست



 زنان حق انجام چنين كارى راداشتند. اما اينك احساس مى كنند با اين كار تمام بار

 زنان
 كار شامل مى شود؟،
"(بله بيشتر جنبه منطقى دارد. تاكيد آن روى زمينه هاى اقكصادى است ـ بيشتر

 افزايش صادرات كدك كند ارجحيت دارد، ورزشگاه و سالن نمايش، هر وقت امكانات اجازه دهد ساخته خواهند شد، اما هرگز نه با سرمايه يك هدف ارجـ ارج اتتصادى؛ هيجِ يك از جنبه اين طرح موجب اختلاف بين سازمان هاى دولتى نشده است، بلكه يك سياست جامع و منطقى است كه تمام سازمان ها آن را رعايت كرده و
 برنامهريزى مركزی جلوگيرى مى كنيم، اين طرح معيارهاى برنامهريزى را تع تعيين مى كند. بخشهايى را كه از اولويت برخوردارند معين ميسازد و به توزيع منايع
 را كه در زمينه آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و ورزش به به آن ها نياز داريم به آه

 اجتماعى بيشتر به صورت كيفى خواهد بود نه به صورت تأسيسات تازه ــ اگرچه تأسيسات تازهاى نيز ساخته خواهد شد. خونلمير با خونسردى و به صراحت سنوال كرد: پآيا برنامه اجتماعى شما در
 رنيس شوراى وزيران كوبا پاسخ داد: (ااز لحاظ جنبه هاى بسيار اساسیى، بله). "آيا در بخش بهداشت با كمبودهائى روبرو هستيد؟"ه "(همانطور كه گفتم، ما براى بهبود كيفى سرمايه گذارى مى كنيم؛ اين مسانّله ما
 آورده ايم كه هر يك از آن ها خانواده ها را در محلدهاى خود مستقيماً زيرنظر دارند، آنان پزشكانى نيستند كه بيهارىها را درمان كنند، بلكه با دادن آموزش تدابير پيشگيرانه به خانواده ها به بهداشت عمومى كمك مى كنند، در جزيره جوانان كه شما از آن بازديد كرديد مدارس عالى با دانش آموزانى از بيست و دو مليت مختلف وجود

دارند، در ابتدا ما از آن بيم داشتيم آنان ناقل بيمارى هانى باشند كه هم اكنون در ايم اين




جديد مهار كرد.
تمام دانش آموزان خارجى
 بازگردانده نمى شود، بلكه در كوبا تحت مرا مراقبت قرار مى گيرد و معالجه مى شي شود. خوشبختانه عامل ناقل اكثر اين بيمارىها در كوبا وريا وجود ندارد؛ مؤسسه
 از كو بائى ها كه در ديعر كشورهاى جهان سوم خدمت مى كنند نيز حفاظت شورد؛

 بهداشتى بد كشور اصليش بازگردانيم. همه دانش آموزان بسيار قوى و سالم
. ()
خونلمير گفت: آدر واقع شما با دستيابى بد اهداف كـى اينك روى كيفيت
سرمايد كذارى مى كنيده).
(انقلاب، پايگاه مادى را به وجود آورده است؛ برخى از بخشىها هنوز بار با كمبودهانى روبهرو هستند كه به سرمايه گذارى بيشتر نياز دارد؛ در زمينه خانانه سازیى


بيش از . V . . واحد مسكونى ساخته مى شوده).
(ادرباره حمل و نقل چه مى گوئيد؟")






و كارگران ماهر و برجسته اولويت دارنده). (ادر مورد حمل و نقل عمومى چڭار چر كرده ايد؟") "(ما موتور و بعضى از قطعات اتوبوس را وارد مى كنيم و بقيه را در همين جا مى سازيم؛ در حال حاضر ما داريم روى توليد موتور كار مى كنيه. از هر سه اتومبيلى

 هفت سال به آن ما فروخته مى شود. انجمن كارگران در هر يك از مراكز كار تصميم مى گيرد چه كسى استحقاق دارد؛ البته برخى از اتومبيل هاى وارداتى براى خدمات كرايه اتومبيل و اداره هاى انى دولتى مورد استفاده قرار مى كيرده.
(آيا مالكيت خصوصى هنوز در مناطق روستائى وجود دارد؟ه، "(ابله، ما هنوز داراى حدود . . . / . ا كشاورز مستقل شستيه؛ آن ها تهوه، سيبزمينى، توتون، سبزيجات و مقدار كمى نيشكر و محصولات ديگر كشت

 درآمد آن ها بالاست و بيوستن به تعاونى كاملا داوطلبانه صورت مى گيرد؛ اين
 از زحمت بسيج نيروى انسانى براى كـك به كشاورزان در برداشت محصول، چنانكه قبلًا وجود داشت خلاص مى سازد: به علاوه تعاونى ها بهبودهانى را در زندگى كشاورزان موجب مى شوند و امكان تأمين مدارس، خانه هاى تازه، آب آشاميدنى سالم، برق و مانند آن را براى آنها آسانتر مى سازد. بيش از 1 آ 10 درصد خانه ماى كوبا داراى برق مستند؛ اعتبارهاى بانكى و قيمت ها در سطحى كه توليد را تشويت كند به وسيلُ دولت تثبيت شده است، مازاد توليد درآمد بيشترى را ناشى مى شود و ما آن را به بازار آزاد مى فرستيم، كشاورزان ماليات پرداخت نمى كنند و

 بيش از درآمد كشاورزان خصوصى كه هزينه توليدشان در مزارع جدا افتاده

سنكين تر و كارشان حون مكانيزه نيست دشوارتر است. از همان آغاز انقلاب ما
 اجراى كار مانند تراكتور، انبار، كاميون و ماشين ها حاضر تعاونى هاى توليد مالك اين تجهيزات هستندهر). „ (آيا كشاورزان مى توانند نيروى انسانى استخدام كنند؟" "ططبق قوانين زمين كه از كاركران حمايت مى كند، بله. امروزه با كـك مكانيزه" ییشرفته، فقط V. . . نيشكر كافى است. یانزده سال قبل . .. .هr نفر لازم بود؛ بخش اعظر اعظم نيروى انسانى را خود كارگران كشاورزی عرضه مى كنند، اينك سالهاست ناست كه ما مجبور نيستيم داوطلب زيادى را براى كار كردن بسيج كنيه و مجبور نيستيم از سر بازان وران ويا دانش آموزان دبيرستانها براى اين كار استفاده كنيه. به طور كلى بيكارى در كو كاربا مشكلى نيست؛ بيشتر ايالتهاى ما با كمبود نيروى كار روبرو هستند)،. من سنوال كردم: „آيا دانشآموزان ديكر در فعاليتهاى تيا توليدى شركت

نمى كند؟"
"ادر مدارس خارج از شهر شركت مى كنند و ما حدود . . 9 مدرسه از اين نوع با . . . . . . دانش آموزان دبيرستانها و مدارس عالى ممكن است داوطلبانه هر سال • ب روز به
 كندن مركبات و جـع آورى محصول توتون و ديگر انواع غله كمك مى كنند؛ وقتى جامعه به اصل تحصيل كردن عهوميت مى بخشد بايد حق كار كردن را نيز يك وظيفه عمومى بداند. در غير اين صورت ممكن است كشورى از روشنفكران به وجود آيد كه با كار كردن و توليد مادى بيگانه باشد؛ يك نمونه خوب تركيب (٪كار و تحصيل"، مدارس جزيره جوانان است. بخش اعظم كارهايى كه در آنجا انجام تجارب خود من بوده است، من دوازده سال را در مدارس شبانهروزى گذراندم و
 خارج شدن از مدرسه را نداشتيم؛ كلاس هاى مختلط وجود نداشت؛ اينك دختران و ور دي هسران در جزيره جوانان در مدارس مختلط تحصيل مى كنند، غضاى مدارس سرباز

است؛ ديوارى در اطراف شان وجود ندارد، دانش آموزان هر روز مى توانند براى




 بين 4 , 4 سال 1 دارند


است).
من در اين جا اظظهارنظر كوتاهى كردم و گفتم: "اسوسياليسم با ريشه كن كردن


 كسانى كه به كار مستقيم مشغولند احساس برترى كننده).






 ك 9 . . . . .

 بهداشتى اشتغال دارند.



ميليون كاركر داريم؛ كم و بيش براى هر IY دانش آموزى يك معلم وجود دارد؛ . . . . مى كنند، پانزده سال تبل V درصد آموزگاران مدارس ابتدانیى ما مدرك تحصيلى
 آموزگاران دبستان به وجود آورده ايم. ده هزار تن از آنما تدريس نمى كنند و در حالىى كه دردانشگاه دوره تكميلى را
 سطع دبستان و F سال در سطع دبيرستان تحصيل كرده و اينك فرصت دارد قبل از آغاز كار \& سال :ِيگر در سطع دانشگاه تحصيل كند؛ او اين كار را در دوره هاى
 انجام مى دهد و بعد به دريافت ليسانس در رشته آموزش ابتداتى نايل مى شود؛ طرح ما اين است كه تمام معلمان مدارس ابتدائى داراى مدرك دانشگاهى شوند.

 كرد. ما درنظر داريم يك سال تحصيلى اضافى براى يزشكان بڭذاريم، يعنى يك سال تحصيل تمام وقت براى هر هفت سال كار؛ با يك برنامهريزى :رست بهداشتى و



يك بيـارى مادرزادى سوسياليسم بشمار نـىروده). فيدل یاسخ داد: (اديوانسالارى دشمن هر دو نظام سوسياليسم و سرمايهددارى است؛ از آن جانى كه ما بهتر مى توانيم از منابع انسانى خود بهره كيريم، فكر مى كنم ما در اين جنگ بیروز خواهيم شد؛ به اعتقاد من مهمترين عامل غيرمنطقى بودن نظام سرمايهدارى بيكاريست؛ نظام سرمايهدارى تكنولورىى را به وجود مى آورد و توسعه مى دهد ولى منابع انسانى خود را به درستى به كار نمى گيرده). ممكن است دليل آن اين باشد كه سوسياليسم، هنوز بهترين استفاده ممكن را از منابع انسانى خود نبرده است اما انسان را در معرض تحقير بيكارى قرار نمى دهد؛ و ما هم اكنون به تدريب در زمينه افزايش كارآتى و بارورى نيروى كار بـن



كردند يك مصاحبد در بعدازظهر و يكى ديكر در شب داشته باشند.
 خونلميشتينگ و من در دنتر كارش واتع درطبته سوم كاخ انملاب ملاقات كرد؛ رئيس
 يشتيبانيش هدايت كرد؛ او ما را به مهـ اعضاى كروه معرفى و مسنوليت هر يك را را را براى ما شرح داد. خبرنگار برزيلى درباره واردات ننتى، ماده خام اصلى برانى سيستم انرزى جزيره سنوال كرد.
فيدل پاسخ داد: Hما بخشهى از برق خود را از سوزاندن تفاله كياهان پس از فصل برداشت محصول تامين مى كنيم؛ تمام كارخانه هاى قند با تفاله نيشكر كار
 ميليون تن نغت _ما تمام اين تفاله را مصرف مى كنيم؛ ينج كارخانه داريم كه از تنالـ
 مى كنند؛ هون الكل كاربرد ديگردارد ما آن را به بنزين اتومبيل تبديل نمى كنيه. ما از ملاس نيشكر براى تامين غذاى حيوانى و در توليد پروتثين استفاده مى كنيم. به علاوه ملاس نيشكر ماده جديديست براى ساختن عرق نيشكر و الكل بزشكى و

مفسر شبكه تلويزيونى بانديرانتس سنوال كرد: (پبا تفالد انكور جـكارمى كنيد؟"،




 آلمان مبادله مى كنيمر".







است).
فيدل كفت „تصورش را بكنيد براى آن هـه اتومبيل جند هكتار نيشكر
 مورداستفاده ترار گيرد نه انسانهاها).










كه ها فاقد آن هستيم - سودآرونر از سياست توليد الكل است. متأسفانه سوخت اتومبيل برای دولت برزيل از تأمين نيرو براى انسان مهـينر است)،


سرمايه كذارى مى كنيهr).


 ،زشكى انتخاب بى شونده).









 .يبارستان.







در همان شب در ساعت • ب/ • ا فيدل كاسترو مجدداً در دغتر كار خود ما را به حضور چذيرفت. خوتلمير بتينگ مى بايستى صبع روز بعد كوبا را تركُ مى كرد و اين آخرين فرصتى بود كه در اين سفر براى گفتكو با فيدل كاسترو داشت؛ مشت وزير مسنول امور اقتصادى و كارلوس رافاثل رودريگز نايب رئيس شوراى دولتى نيز حضور داشتند.
يك تخته سياه با كع در كنار ديوار در مقابل ميز كنفرانس كه به شكل چهاركوش بود قرار داشت. ميهـاندار ما از روزنامهنگار برزيلى خواست در از از اين تخته سياه استفاده كند.خوبلمير بتينگ قبلا براى اين كه براى اين گغتگو آماده شود تازه ترين مصاحبدهاى فيدل كاسترو را در زمبنه مسألّ ديون خارجى جهان انـان سوم


 مسأله ديون خارجى مستلزم تغييراتى در قوانين بانكى ايالات متحده و ارولا و بلوك اعتبار دهنده است. به علاوه شركت پارلمانها در جستجوى اين راه حل بسيار مهم
 پارلمان هاي كشور ارها ارسال دارد؛ كوبا بايد سندى در زممينه ديون خارجي










 نتيجهاى نداد.

 آن افزايش يافته قرض خود خرد را يس برد بدهدهـ،








 ملى ساخته شودهر.
(راين قانون كى تصويب شده،. (اسهتامبر گذشتها). (מدليل آن جه بود؟") "حمايت از ابداعات تكنولورىى و بازار صنايع داخلى".
 بايد Y Y مبليارد دلار بهره هرداخت







 درست مى گويم؟" خرنلمير ياسخ داد: (ابلد درست استهر).

 اين هم همان است؟"،


 بانكها ـ كه نرخ تاديه سود را تعيين مى كندهره. فيدل سنوال كرد: ابرزيل در حال حاضر تاديه سود را تا حه مقدار مجاز مى داندهر). خرتلمير یاسخ داد: اشركت فيات ابتاليا .9A ميليون دلار در برزيل سرمايد كذارى كرد؛ البته نه به شكل سرمايد كذارى مستقيب، بلكه بهص صورت وامى كـي


 مى كندهر.
رهبر كوبا يرسيد: „ף/Y
 ro/V


 خود را به سرمايه تبديل خواهد كور كردي




 مى گبرد؟"،
خونلمير پاسخ داد: (اهمين طور است)، (سود •^^ ميليون دلار چقدر مى شود؟") (ابين ه ها 1 درصد در ساليون دلار).

 آن بسيار سنكين است، فيات مى بايستى بهره واني اين نقل و انتقال به اتتصاد برزيل منتقل مى شودهر).

 بانك صورت كيرد سود آن جقدر است؟؟
(ادر مورد فيات معادل ^ درصد كل غروش).
 (ادر مورد • \& ميليون دلار اين مبلغ خقدر مى شود؟ كستر از ده درصد؟" "(كمتر از ده درصد هشّت درصد قابل تبديل به پول نقده).
 سرمايه گذارى در برزيل مى توانند داشته باشند؟پ
 راكد است. و برزيل در آمريكاى لاتين بازارى است كه ازطريت آن مى توان به بقيه كشورهاى منطقد نفوذ كرد؛ برزيل داراى قوانين بسيار آزادى در زمينـــ سرمايه گذارى خارجى است. هزينه هاى مالى يك سود مستمر و ینهانى به شمار مى موند، زيرا بازده سرمايه به شكل پرداخت ديا ديون صورت مى گيرد. براى دفتر مركزی همان سرمايه است كه باز مى گردد. دفتر مركزى اعتبار دهنده شعبه خود است؛ اين يك فكر تازهاى است كه نظام سرمايهدارى بين المللى در برزيل پییاده كرده است؛ در برزيل شركت هاى چندمليتى \1 ميليارددلار ازطريت بانكها به دهـ دفتر مركزى خود بدهكارنده،. فيدل در حالى كه سيگارى را روشن مى كرد يرسيد: (ااين مبلغ شامل ديون خارجى برزيل مم مى شود؟"
 "(پون غرض بر اين است كه یول وام داده شده است؟") (ادرست است. به وسيله دفتر مركزی از طريق بانك ها به شعبه برزيلى وام داده

شده است).

(اسه برابر).)
" (پرا اين همه در آن جا سرمايه گذارى مى كنند؟"، به همين دليلى كه ذكر كرديد؟
 "(چون در این كشورها تقريباً از ماليات معافندهاه. ((آنها به اين ترتيب بايد حدود • Y درصد روى سرمايه خود سود ببرنده).

خونلمبر كفت: ((بيشتر)]. (بيش از • (ابله يس از يك دوره ت־كاملى)". "(او در برزيل اين همه كم است؟"
(اخيلى كمتر).
"(آس چرا آنذا ظرف چیند سال گذشته اين هـه در برزيل سرمايه گذارى

„آنها اين كار را به خاطر نيروى بالقوه بازار كردند. معيار بازار همين است)،.
 تضادهاست، در برزيل ما FY ميليون مصرف كننده با درآمد سرانها بر برابر بلريك داريم• برزيل بازار بزرگى است، هر ساله يك ميليون اتومبيل در آن جا ساخت مى شود. هـحٌنين بازار بزرگ اتومبيل در جهان انـ است. من تاكيد كردم ((اتومبيل هاى (اتجملى)")،
 نفر مصرف كننده در يك جمعيت • • ا ميليونى"). فرمانده كفت: (مصرف كنند گان ro درصد كل جمعيت كشور را هم تشكيل نمى دهند؟ من شنيدهام بيش از • 0 درصد از درآمد ملى به • 1 درصد اختصاص دارد. اما رقمى كه شما گفتيد يك حهارم جمعيت مى شود كه بازار عمده ای را تشكيل مىدهد. چه تعداد مردم از اين بازار دور مى مانند؟ه
((بقيه)).
((يكصد ميليون نفر؟)"
("بله. يكصد ميليون نفر از اين بازار دور مىماننده).
 (اسى ميليون نفردر حالت فقر كامل زندگى مى كنند؛ چهل ميليون نفر هم با فـر فـر نسبى دست به گريباند؛ اين مى شود • ميليون. V. دارند بازارى را به وجود مى آورند كه از الگوى بين المللى پيروى مى كند. بين ميليون نقير و YY ميليون مصرف كننده، يك طبقه كارگر وجود دارد وارد كه با نان بخخور

نميرى زندگى مى كند. هفتاد ميليون نقير در واقع زندانيان سياسى نظام بشار بشمار







تعلق دارند؟"،
روزناممنگار اقتصاددان كفت: (انه آنها جزء . . ميليون نفرنده).


 است. بزركترين بازار آمريكاى لاتين بشمار مى برودهار).
 (ادر بين YY ميليون نفر). " (و معلمان؟")
(آنن ها هم در بين بr ميليون نفر). ("يك معلم دبستان جقدر درآمد داردذ؟) "(حدود • • دلار آمريكانى)،


 (


 فيدل نتيجه كرفت (ابنابراين نـى توان كفت انگيزه جندانى در حالي حال حاضر

برای سرمايه كذارى شركت هاى جندمليتى در برزيل وجود داردر). ا"ادرست است. بخاطر مشكل بزرگى ديون خارجى، تغيير دولت و احتمال
بحران بزرگ بين المللى).

 (پنه. •بو ميليارد دلار است).".
"نهصد و سى ميليارد دلار؟"
 فيدل كفت ا(نه. سئوال من درباره سرمايه گذارى مستقيم بود. نه ديون خارجى".
(ادر سال 19AY رقمى معادل . 9F ميليارد دلار بوده).
 خونلمير با تصديق كفت (ابلهr. ويعنى حدود •10 ميليارد دلار آن بد كشور رهاى جهان سوم تعلق دياريارد. ("تقريباًا).
براى صرف تهوه كفتكويمان را مدت كوتاهى قطع كرديم وريم و بلافاصله يس از از
 مبنى بر تحليل ديون جهان سوم بار برزنا يونامن نكار برزيلى انجام


 اندكى ورزش كنم و جيزى بخور او ازدر خارج شد ور از مادعوت





كه مى بايسنى دو ساعت بعد در فر ردكاه حاضر مى شد به عمل آرورد، بعد دست مرا مرا

 باخنت قبل از فرا رسيدن روز از آن جا خارج مى شد.

0

يس از بازكشتخونلمير به برزيل منتظر شدم تا براى مصاحبه با فرمانده خبرم
 روزها را با والدينم به گردش در اطراف هاوانا مى كذراندم. از ندراسيون زنا بازديد كرديم؛ در آن جا از سوى ويلها اسهين به كرمى مورد استقبال قرار گرفتيم؛ از

 استفاده مى كند - بستنى خورديم. هم جنين براى خريد به مركز خر خريد هتل های بين المللى كه مخخصو جهانگردان است و با دلار معامله مى كند رنتيم؛ يك روز هـم




مريم ملكوتى ما در سال I\&.V به وسيله ماهى كيران در دريا پيدا شده بود. اميد نداشتم بتوانم در تعطيلات آخر هفته با فيدل كاسترو مصاحبه كنمه بعدازظهر روز شنبه والدينم به وارادرو كه زيباترين تفريح گاه ساحلى كوبا تلقى

مى شود رفتند؛ من نمى توانستم هـراهشان بروم چون قرار بود هـان شب در صومعه دومينيكن درباره روحانيت مسيح صحبت كنم؛ حدود V. نفر در مجلس ستنرانى جمع شده بودنده در ميان جمعيت شركت كننده جند دوست كمونيست هم حضور داشتند، مثل اليو دوترا و همسرش الا از برزيل، مارتاهارنكر از شيلى كه جند كتاب درباره اصول ماركسيسم نوشته بود، و خررجه تيموسى عضو انجنمن كاسادلاس امريكاس. سينتيوبيتىير يكى از بهترين شاعران كوبا و همسرش فينا، دو تن از
 دبير خوش برخورد كنفرانس اسقف هالى كوبا نيز در ميان كشيش لا حضل حضور داشت.
 نيز در مجلس حاضر بودند. محل سخنرانى اطاق كنفرانس صومعه بود كه خاطره نخستين كروه از



را شروع كردم.

وتتى از روحانيت سخخن مى كوئيم، اين وارْه عبادت در خلوتگاهى دنج وآرام، افراد مقدس و يا تصاويرى ازغروب خورشيد دردريا و يا حششه هايى با آبب زلال را

 انسانهاى نانى كه از بهشت محراب صومعه ها محرومند زندگى يگانه مزيت به حساب مى آيد. ما شاهد مكاتب روحانى بيشمارى در كليسا هستيم: دومينيكن.


حال بايد ديد از نقطه نظر الهيات انتخاب زندگى روحانى چهـ معنانى دارد؟ معناى آن يعنى انتخاب راهى براى يمروى از مسيح. يعنى ما مى توانيم به طريت
 از او پيروى كنيم. عليرغم اين واقعيت كه چندين روحانيت بومى، مزمن و زائرانه در اطراف

















 كسى در درون تشكيلات كليسا الهيات را تدوين مى كند؟ مـي مسيك مسيحيان، الهيات
 به اين دليل هر هسيحى دريارباره الهيات سخن مى كوريد؛ همانطور كه هر هر زن خانددارى در بازار از روى صر صرفه جرنى عريا عمل مى كند.

 تسلط دارند و همزمان بازتاب مذهبى جامعه رادربافت آن ها را الز روى قاعده تدوين

يس از شوراى دوم واتيكان كليساى آمريكاى لاتين شروع به تدوين الهيات

خود كرد؛ و ورود آن را از اروپا متوقف ساخت؛ يیش از آن هر طلبهاى مجبور بود به زبان فرانسه صحبت كند تا آثار بدر كونگار، دولوبال، كاردينى يا راهنر را در زمينه

الهيات مطالعه كند.
الهيات جديد آمر يكاى لاتين كه در انجمن هاى مسيحى محلى منطقه به وجود آمد و ثمره نياز توده هاى مستضعف در روند مبارزه رهانى بنخش بود به وسيله مردانى


گرانى با الهيات آزادى بخشى اروپانیى تفاوت دارد.
الهيات یاسن ايمان است به مبارزهطلبى هاى پنهان در واتعيت؛ مهم ترين رويدادهاى اروپا در قرن جارى چه بود؟ بدون ترديد جنكى هاى جهانى اول و دوم.
 ارزش انسان و هدف زندگى مطرح ساخت، تمام آثار فلسفى (لهوسرله، \#هايدگرها، (اسارتره، شكارل ياسهرس" و كارهاى ادبى "آلبر كامو" و (توماسمانه" و فيلمهاى
 الهيات ثم از اين امر مستثنى نيست ودر تلاش برا برای پيوند دادن اروپاتى به فلسفه اصالت فرد كه محور آن انسان است متوسل مى شود.
 مى سازد چيست؟ وجود ميليونها گرسنهاى إست كه اكثريت جـمعيت جامعه را تشكيل مىدهند؛ وجود انسانهانى است كه گوتى وجود ندارند و الهيات دريافته است كه وساطت فلسفه براى درك علل سياسى و بنيادين اين انسان هاى بیى وجود
 متوسل شد. اين روابط، موجب پيدايش اسلوب گرانى الهيات آزادى بخش شد كه با تجارب رهانى خوامانه و نجات بخش مسيحيت ممآمنگى دارد، ترس از ماركسيسم به مانند ترس از رياضبات است، با اين تصور كه كمان كنيد زير تأثير (افيثاغورت")
 مفاهيم جمع بندى شده از سوى ماركس توجه نكند؛ مهم نيست كه اين مفاهيم ماركسيستى سستند يا نيستند؛ مهم آن است كه اين مفاهيم بيانكر واقعيتها به شيوه



 مسيحيت بريا كردهايم.








 آن حضور خداوند را آحساس كنيد هم چنانكه طريقى نيست برايى اينكه ايمان
 خواهد رفت بلكه كسى در آن قلمرو كام خواهد نهاد كه ميل و اراراده يدرم را كه در آسمان است انجام دهدر).
 روح. خوزه مارنى تهرمان برجسته و طلايددار مبارزه آزيانى







طريق زند گى ما از ايمان ما ناشى مى شود. طريق حضور ما در كليسا نيز بازتاب تصورات ما از خداوند است، براى شناخت يك كليسا بهترين سئوالى كه بايد كـي كرد اين است، شما كه ايمان داريد تصورتان از خداوند چیيست؟ اشتباه است كه فكر كنيم تمام كسانى كه به خداوند اعتقاد دارند به يك خدا معتقدند؛ من اغن اغلب از از خود سنوال مى كنم كه آيا بين خدانیى كه من به او معتقدم و خدائى كه ريگان به او او معتقد است شباهتى وجود دارد؟ ما فراموش مى كنيم كه در (اعهد عتيق "، پپيامبران هميشه نكران بت يٌرستى و خدايانى كه مطابت منافع انسان خلق مى شدند بوادي بودند. ما هنوز هم با



 سرمايهداران از آن سخن مى گو يند همان خداى محر ومان است كه مسيح از او

 مسيح قرار داشت نتيجه گيرى كزد كه مرد جوان ناصرى انتظار نداشت به آن زودى بميرد، بنابراين تارهاى توطئهاى كه در اطر افـ وى بافت
 مرگ خود را پپي بينى كند دليلش اين بود كه او خدا نبود. اين بود نتيجه گيرى كـ ("شوايتزر") كرد. چند سال قبل يك كشيش انگليسى به نام (ارابينسون)"، كتابى منتشر


 از خدا بيش نيست؛ خدائى كه از او فقط در اسناد رسمى، لحظات حساس زندگى و سخنرانى هاى سياسى ياد مى كنيه. يك شخص را حگگونه مى شناسيد؟ با تصورى كه درباره او داريد يا آنحه او از خود بروز مى دهد. اگُ معرفت واقعى از مكاشفه حاصل مى شود ما به بهترين وجه مى توانيم خدا و حضور تاريخى وى را در وجود عيسى مسيِ بشناسيم.

اكر جه الهيات قرون وسسطى خدا را به عنوان خالق عالم، قادر مطلق و حاضر و ناظر و مانند آن توصيف كرده وتتى انجيل را مى گشما


 است رنج مى كشد و با يك تزلزل ايـان روبرو


 به كفته عصر جديد ويزگى اصلى خداوند، بحجبت است. يوحناى حوارى در




آيات , ,
براى يونانيان كد در تعريف قرون وسطانى خداونى گاه نـى تواند ويرُّى خاص خداون اوند باشدر، بلكه برعكس يك نقيصه است، زيرا كه لازمه ارتباط با معشوق است. در اين مغهوم مسيع خداست، جون اور او محبت مى ورزيد، همان طور كه خدا محبت مى ورزدد. بنابراين ار گناه نكردد، او انسانى بود
 كليسانى را به وجود آورد كه بر برادرى و وحد آي
 كه با وجود نداشتن ايمان مى توانند محبت بورزند كشف كنند، خدا حتى در نزد






حقوق محرومان دفاع مى كند، حل كرديد آسانتر مى توانيد درباره روحانيت مسيح

 انكار واقعيت هاى دنيوى براى عبادت بهتر خداوند بود. در انجيل يوحنا باب هفتّه،
 شرير نگاه دارى).

 مى گرفت؛ روحانيت مسيح روحانيتى نبود كه بر اخلاقيات محض بنا شده باشد؛ اين روحانيت فريسيان بود كه نضايل اخلاقى را به نوعى خشكه مقدسى تبديل كرده
 دست مىدهند چون نمىتواند اند خود را با آن معنويت رياكارانه تطبيق دهند، در تعليمات آنها گوئى خداوند در تله كوهى قرار دارد و روحانيت وسيلهايست براى

 صعودمان را هر بار تكرار مى كنيم... تكرارى كه به تكرار مكرر غلتاندن سنگ به بالاى تیه به وسيله سيزيف شبيه است، بكى از بهترين نمونههار اخلى اخلاق گرانى مسيح داستان ملاقات او با زن سامريست. از نقطه نظر اخلاقيات حاكم در آن عصر آن زن مطرود شـرده مى شد، چون زن ان بود و سام
 مسيحيانى رسالت خود را آشكار ساختى

 خود را بخوان و در إينجا بيا. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عيسى بدو گفت نيكو

 و شما مى گوييد كه در اورشليم جايى است كد در آن عبادت بايد نمود. عيسى بدو

گفت ای زن مرا تصديت كن كه ساعتى مى آيد كه نهر اين كوه و نه در اورشليم یدر پرستش خواهيد كرد.... ليكن ساعتى مى آيد بلكه الآن است كه در آن پرستندگّان حقيقى، چدر را با روح و راستى پرستش خوامند كرد. (انجيل يوحنا، باب . (10 _
مسيح هيج گاه اين زن را به خاطر آن كه در زندگيش با شش مرد بود سرزنش نكرد او به تائيد صداقت آن زن علاقمند بود. آن زن دروغ نگفت و رياكارى نكرد، بنابراين قادر بود با آمادگى ذهنى برای پرستش خد آن واتعيت، با روح و راستى خدا را بيرستد، به اين ترتيب مسينح نشان داد زندگى يك يك مسيحى سير تعالى يك انسان به سوى خداوند نيست، بلكه سير مجبت خداوند به سوى انسان است. خداوند هميشه ما را دوست دارد و اين ما هستيم كه بايد اين
 متقابل است ولازمه اش داشتن آزادى مطلق مى باشد، بنابراين اخلات مسيحيت از
 همان طور كه در يك روابط عاشقانه عشق وفادارى دو طرف را ايجاب مى كند
 بود كه پدرش او را ديده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش كشيد
 كه پسر علت غيبتش را توضِّح دهد و پوزش طلبد ابراز مى شود پس همين است

محبت خدا نسبت به ما.
مى بينيم كه روحانيت مسيح زندگى زنده و با روح بود و از درون ستيزى ايدنولوزيكى در ارتباطى عاشقانه با خداوند و مردم شكل مى گرفت. اين روحانيت نتيجه دست يافتن او به هديه خداوند و تعهد رهانى بخش اونى او در قبال آرمان زندگى ستم ديدگان بود. جهان مسنيح مانند جهان فريسيان بين پالك و ناپاكُ تقسيم نشده بود بلكه بين هواداران زندگى و حاميان مرگ تقسيم شده بود. هر چيزى كه زندگى را بارورتر سازد، از يك اشاره عشق گرفته تا انقلاب اجتماعى، با طرح خداو خاوند براى امور، با ساختمان ملكوت در يك خط قرار مى گیرد. چون زندگى بزرگترين هديه خداوند

است به ما. هر كس كه متولد مى شود، برالى ورود به عرصه زندگى رِر خداوند تولد
 تشريفات، تكاليف، رياضت، و اجراى شعاتر در تضاد است، براى فريسيان ونادارى، هسته زندگى است، و براى مسيح خداوند هسته زندگى است. فريسيان روحانيت زا بر محور مقررات فرهنگى اندازه مى گيرند، مسيح روحانيت را با با
 تقدس غلبه بر نفس است براى مسيح هديهاى از جانب خداوند آماده اين بخشايشند. نيروى روحانيت مسيح از محرميت او با خداوند كه به لفظ

 تقويت ايمانش ساعت ها عبادت مى كرد، لوقا از آن ساعت هائى سخن مى كويد كه انـ

 عبادت كند و آن شب را در عبادت خدا به صبح آورده). (اباب 4 آيه Y


 باره شان صادر شده است به نبرد برخيزد؛ انجيل متى باب
 كسانى كه ايمان ندارند در طرح خداوند جاى مى گيرند. آنگاه عادلانه به پاسخ
 سيرابت نمانيم؟ يا كى ترا غريب يافتيم تا ترا جا دهيم. يا عريان تا بيوشانيم... و



انسان همنوع تو و به ويزه انسان محروم اززندگى و نيازمند به عدالت است كه خداوند مى خواهد مشهول رحمت و محبت او قرار گيرد، آن ها انسان هانى هستند كـن




هى شوند (انجيل مرقس باب

 تعهدى نيرومند نسبت بد فقرا و خداوند





 مارسلا براى صرف هند كيلاس عرق نيشكر به خانه مارتا هارنكر رفتيم.

## 9


 سخنرانى طرح مسيح در باره زيندكى برا بود.
 زندگى مشخص مى شد. اين مطلب در روايت مرقس مقدس به خوبي راو روشن شر شده









اين روايت كشمكش بين گروه مسيح و فريسيان را نشان مىدهد مسيح و يارانش در روز سبت چند گندم را چیدند اين كارى بود كه قانون خداوند در سبت كه
 اين امر آكاه بود. اما طبق معمول عذرخواهى نكرده بر عكس به رفتار داود استناد


 ما امروزدرمراسم عشاهربانى مى خوريم-_را خورده و مقدارى هم به دوستانش داده بود. مسيح مىدانست كه رفتار داود هم مخالف احكام مذهبى بود يس حد دليل نيرومندى موجب شد كه مسيح رفتارداودرا نه تنها توجيه كرد بلكه خود نيز مانند وى
 خود و يارانش احتباج به خوراك داشتند جه كرد؟، همين طور است نياز مادى، اين یايه و اساس زندگى انسان جزء مقدس ترين چيزها برای مسيح بود. عبادت بد شيوه

 كه از زندگى روحانى جدا از شرايط مادى زندگى سخن كويد. در عالم حيزى از انسان كه عكس و تصوير خداوند است مقدس تر نيست. گرسنى
 واتعى روح القدس هستند پشت مى كند بى ارزش است. در (اساثوبرنارودودو كامهو"
 پيش مى آيد و دولت محل اتحاديه كارگرى را تصرف مى كند كشيش كار كاى كار كليسانى

 معتقدند اين كار بى احترامى به كليسا است. آنها نـا نـى فهـند اين در شيوه تفكر مسيح

 دليل است كه مسيح در روايت مرقس نتيجد كيرى مى كند (اسبت براى انسان مقرر

شد نه انسان براى سبتها مقدس ترين هيزى كه وجود دارد ـ مانند سبت ـ بايد در خدمت زندكى انسان باشد نه برعكس. كليسانى كه منافع خود را والاتر از تقاضاى ـنى عدالت، زندگى و مردمى قرار مىدهد كه در اطرافش جمع شده اند مطمثناً كليسانى
 اولويتهانى كليسا را وارونه جلوه مىدهد.
مسيح در اعمال خود نيازهاى معنوى را از نبازهاى مادى زندكى انسان انسان جدا


 خبلى دير است آن ها را مرخص فرما تا شايد بد دهكده ها و مزارع اطراف بروند و نانى براى خود بخرند چون هيزیى براى خوردن ندارنده)، گرسنگى مردم براى كبى

 كرسنه رها كنيد. اين نيز مشكلى است كه شها بايد با آن مقابله كنيد. جالب است كه مريدان نعل (اخريدن)" را به كار مى برند و آموزگار فعل پدادن) را با اين حال مريدان منظور مسيح را درك نـى كنند. (يعنى برويم ودويست دينار نان بخريمه و به آنها غذا بدهيم)" بعضى ها بودند كه فكر مى كردند هول براى رفع نيازهاى مردم كافى است. اين همان تتورى كيك، سياست اقتصادى رثيم نظامى برزيل بود كه مى كفت قبل از تو توزيع كيك ميان ميان مردم بايد كذاشت افزايش يابد؛ كارى كه در رثيم نظامى برزيل هرگز انجام نشد. اول بگذاريد سرمايه توسعه يابد و هول فراوان جمع شود و بعد يول را ميان مردم تقسيم
 چقدر یول دارند. بلكه سنوال كرد چه مقدار جنس، چند قرص نان دان دارند. رنع نيازهاى زندكى جمعى ازطريق توزيع درآمد، كارى كه كشورهانى سوسيال دمكرات سعى دارند بكنند با رنع نيازهاى مردم از طريق توزيع كالا، كارى كه در كوبا شد
 معيار بالاى سطع زندگى برخوردارند - براى جمع آورى منابع بيشمار لازم است به

حمايت از اسبثثار كشورهاى جهان سوم بد وسبله شركتهاى جندمليتى ادامه دهند. كوبا براى تقسبم ثروت اندك خود بين مردم و ريشه كن كردن فقر نبازى بد

استثمار كشورهاى ديگر نداشت.








 باقيماند پس حند سبد بد جمعيت داده شد؟ و آنها جقدر خوردند

 دو ماهى مى شود هفت و عدد هفت در انجيل به معنى (ابسيار) است. درست درست مثل عدد ^ كه وقتى در يّهلو قرار گيرد نشانه (بیى نهايت)، است. بد همين دليل است كه كفته شده است كناهان ما نه تنها هفت بار بار بلكه هفتاد و هفت بار بخار بخشوده خواهد شد.
 معجزهاى اتفات نبافتاده است؟ معجزه بله انما جا جادو نه. جادو يك دريك عمل نمايشى است يعنى گرفتن ینج قرص نان دريك دست ودو مامى در درد
 يك دست و يك مغازه ماهى فروشى در دست ديگر. معجزه هيست؟ معجزه قدرت

 كردند و غذا براى سير كردن همه كافى بود و مقدارى هم باقى مانده همزمان اين


اسرائيل كه در برنامه خداوند در تاريخ نقش رهبرى دارند و هم چینين دوازده حوارى
كه ستون كليسا را تشكيل مى دهند.
منبع روحانيت مسيع، نيرونى كه او را به مبارزه راسخ در راه زندگى وا ميمداشِت صميميت او با خداوند بود كه از طريت عبادت يرورش يافته بود. انجيل به عبادت مسيح اشاره دارد. و تعليمات اورا ادر اين رابطه بيان مى كند. اما در اين متون از وقت زيادى كه مسيح به عبادت مشغول بوده سخن به ميان رفته است. به اعتقاد من اين نكته يكى از نقاط حساس روحانيت مسيح در غرب ويك عامل نشان دهنده سطحى بودن ايمان ما به شمار مى رود. ما با تمام وجود عبادت نمى كنيم، ما تقاضا مى كنيم، سهاس مى گوتيم و به مكاشفه مى یردازيم: اما اينها تنها مقدمه زندگى يك مؤمن است. در حالى كه بايد از اين حد يیشتر رويم تا بتوانيم به آن نيروى مرموزى كه به مسيح الهام داد دست يابيم. در طى اين دوره خراگيرى بهترين كار توجه به تجارب مسيحيانى است كه در صميميت عميت با خداوند زندگى كرده اند ور طر انريقى را كه برگزيدهاند توضيح داده اند. اكوستين مقدس مى گويد كه خداوند با ما از خود ما صميمى تر است؛ بنا براين عميق ترين عبادت، عبادتى است كه در سكوت صورت مى گيرد و هـه حواس متوجه خداست، دعا از ذهن برمى آيد و قلب براى تجلى روح القدس آماده مى شود. پولس
 چچگونه آن طور كه بايد و شايد دعا كنيم. لكن روح خدا با نالههانى كه نمى توان بيان كرد براى ما شفاعت مى كند وآن كه تفحص كننده دلهاست آست از نيت روح آَّاه است. زيرا كه روح القدس مطابق خواست خدا براى مقدسين شفاعت مى كنده). (رسالّا
 پردازد بايد نسبت به خداوند شكر گزار باشيم و همان رابطه را با خدا برترار كنيم كه

 شدن ايمان مان مى شود در درون خود تجر به كنيم. از اين احسانس است كه زيند مسيحى مايه مى گيرد زيرا كه مسيحبت ريشه در تجر بد الهيات دارد. در در اين حالت ما ما ما زندگى مسيحى را چپيزى مشر وط به شرايط اجتماعى تلقى نمى كنيم بلبكه به عنوان

نظريهأى اعتقادى كه ذر اصول مبخالف نظريات الحادى است مى خِذيريم. همه ما ملحد به دنيا مى آيمي، همان طور كه بيانيه دوم واتيكان مى گويد الحاد را در عدم شهادت مسيحيان نيز مىتوان ديد. فكر مى كنم اين الحاد به مانند عبادت بت يرستانه ایى كه در صورتهاى گوناگون بيان ايمان ديده مى شود و با خدأتى كه مسيح ما را به سوى او مى خواند و در وجود مسيح تجسم يافته ارتباطى ندارد نبايد
 استعمار، تبعيض اجتماعى و نزادى و سركوب كارگران مى خوان اند. بين مسيحيان و
 رهائى محر ومان و برقرارى عدالت و خدمت صادقانه به حيات جامعه صورت گيرد وانـ

اين است مايه محبت و اصل اساسيى ادراك وراك متقابل و رستچارى. هولس مقدس در رساله خود مى گويد اگِ ما ایمانى داشته باشيم كه بتوانيم كوه ها را از جا تكان دهيم ولى نيكوكارى نداشته باشيم اين ايمان به هيج هدنى


در روند رهانى بخش تمام كسانى كه به نام خدا براى زندگى انسان مبارزه مى كنند از كسانى كه به نيروهاى مرگ مى مییيوندند جدا خواهند شد. اين رونـ
 جامعهاى كه در آن نعمت هاى زندگى به تساوى عادلانه تقسيم خواهد شد متعهد مى بينند به هم خواهد يیوست. اما امكان اين كه كسانى كه ملحدند به ندا ندأى ايمان پِاسخ گويند بدون ترديد به اظهارات و ارتباط منطقى مسيحيان بستگى خواهد
 هيسش ها معدود بود. يكى از مردان جوان كلايه كرد كه درباره اين سخنرانى خوب تبليغ نشده بود. مردى در یاستخ او گفت برعكس تبليغات زيادى صورت گرفته
 ايالات متحده به كوبا تحميل كرده مسيحيان اين جزيره را به شكلى منزوى ساخته است. خيلى از آنهاربه بهانه اين كه سوسباليسم و كهونيستى كه در آن جا مستقر شده مبلغ الحاد است عليه آن موضع گرفتهاند. اما در هر حال در سالهاى اخير نسيم

تازه الى در كلبساى كوبا وزيدن گرفته است. كليساى كوبا با تجهيز تمام نيرورهايش



## V
















اين كه دولت كوبا اين حق را براى خود محفوظ مى دارد كه روى موج متوسط

 كند.



 كتابهانى كه سعى مى كردم بخوانم نيز نـى نوانست بر تصوراتى كه در مغنز مى گَشت غلبد كند.




 فرمانده فيدل كاسترو در دفترش از من استقبال كرد خـر از عضو كميته مركزى و يكى از قديـى ترين شمرزمان فيدل در مبارزه جنبش





 منتظرم بود فوراً از مغزم گذشت.

 فرصتى كه پيش آمده استفاده كنم. او رد كرد و گفت مى خواهد برانى مصاسبه در دربارد

يك حنين موضوع حساس و مهمى مانند مذهب آناده تر باشد. او يیش از مصاحبد
 لثوناردوبوف و اسناد واتيكان دوم و (امديين") را كه نسخه هاى اسبانيانى آن ها روى




 صحبت كردن مى برد ارضاء كند. من هرگّز كسى را با جا جنين استعداد و ذ كاوت عـي
 محتوا مى بخشد. و براى هر مسأله أى كه مورد بحث قرار مى گیريرد از آشبزى گرفته تا تا مسأله ديون خارجى كشورهاى جهان انى سوم اهميت زيا فيدل با تو جه بد سكوت مخالفت آر آميزم از من خوراس

 وى مر بوط مى شد. احتمالًا فهرست درازى از سنوال هانى مربوط به الهيات را كه
 كرده بود. از من خواست حداقل دو روز ديگر در كوبا بمانم تا بتوانيم كار بهترى

 پيدا كند.
در روز چهارشنبه YY مه 1910 خبردار شدم كه هيأت سفر خود را لغو كرده
است. خبر خوشى براى من بود. يس از شام پيغامى دريافت كردم كه يك نفر هـر هـان شب براى ملاقات با خرمانده با من تماس خواهد گرفت. ساعت ال شا شب مرسدس بنز فرمانده در مقابل در خانهام حاضر بود فيدل سنوال كرد "والدين تان كجا هستند؟ه،
به او گفتم آنها تازه رفته اند بخوابند ولى بيدان بارشان مى كنم. او رضايت نداد و

ازمن دعوت كرد با اتومبيل گشتى در شهر بزنيم. او تازه ازميهنانى شامى كه نماينده
 هوندراس كه به دعوت خصوصى فرمانده كل از كوبا ديدن مى كرد ترتيب داده بود باز مى گشت. ما درباره موقعيت كليسا در نيكاراگوآصحتبت كرديم و من گفتم به اعتقاد
 روحيه مذهبى بسيارى از مسيحيان نيكاراگوآ، به ويره جوانانى كه از سوى كشيشهايشان احساس عدم یشتيبانى مى كنند لطمه زده است. تعصبـات ضدكـونيستى باعث شده اسقفها در برابر اقدام هاى نيروهاى مزدور مستقر در هوندراس كه براى قتل كشاورزان و حتى كودكان به نيكاراگوآ حمله مى كنند دست بد سكوت بزنند. يكى از اين قربانيان اين تجاوزات خانواده باره داس بود بود كه مرد خانواده يكى از دوره هاى آموزشى مر بوط به تعاليم مسيحيت را آن اداره مى كرد و و من در جريان يك گردهمآتى كشيشها در سال 19^1 در استلى با وى ملاتات كرده بودم. در طول تاريخ مردان كليسا با حفظ سكوت خود در برابر جناياتى كه به اصطلاح بد بهانه دناع از اصول مذهب صورت گرفته مرتكب يك اشتباه جدى شده اند. تماس من با انجمن هاى مسيحى مردمى در زادگاهم ساندينو به من آموخته است كه هـه چيز از دست نرفته است. ايیان حتى با قدرتى بيشتر كه از اين آزمايشها ناشى مى شود تولدى دوباره يافته است. البته با اين آگاهى كه كليسا تنها متعلق به اسقفها و كشيشها نيست بلكه به هـه خلت خد خدا، مردمى كه با كشيش هايشان، كشيش هائى كه در خدمت خلى خدا هستند برادروار در ارتباط اند

تعلق دارد. فرمانده به حرف هايم گوش داد. بعد قبل از اين كه صحبت درباره كوبا را آغاز كند كفت من ترجيح مىدهم در امور داخلى كليسا مداخلد نكنهم. آن شب دير وقت زمانى كه مرا به خانه رساند اصرار كردم والدينم را از خواب بيدار كنم. اما برخاف انتظارم آن ها در لباس خانه و پيزءاما به فيدل در اطاق نشيمن خوش آمد گفتند. فيدل وقتى فهميد ما از طريق مكزيك به برزيل باز مى گرديم خاطرات زمانى كه در پايتخت آن كشور زندگى كرده بود برايش تجديد شد. و با


## مصاجب

, ينج شنبه

 فيدل بايان يافته بود.


 يك جعبه سيگار در سمت جي وى و ويك فنـيان لب



 - در باره موضو مذهب به مصاحبهاى اختصاصى دست مى زد.

بتو: فرمانده مطمننم كه اين نخستين بار است كه رئيس يك كشور سوسياليستى درباره موضوع مذهب با يك مصا مصاحبه الختصاصى موا مون انقت مى كند. تنها










 بحث اهميت زيادى دارد. اجازه بدهيد با گذشته خودتان شروع كنيم. شما ؛ِ بئك خانواده مسيحى تعلق داريد.


 بيشترى براى مطالعد بعضى مطالب داشتم و بيستر دربارياره اين موضي





 بايد در كلاس درس بدهد اما نتوانسته موضوع را نزد خود مرور كند. در چنين

 مطالعه ماركسيسم صرف كردها ايد. من مقدارى از ماركيار الهسيسم را مـى دانم ولى دانشم درباره الهيات بسيار اندك است.




 شد 1


مذهبى بود. خيلى مذهبى تر از يدرم
بتو: آيا مادرتان روستائى بود؟
كاسترو: بله.
بتو: و و یدرتان؟
كاسترو: پدرم نيز از يك خانواده كشاء كاورز بود؛ او كشاورز بسيار فقيرى از
كاليسياى اسيانيا بود.

بتو: آيا او ايمانى قوى داشت؟
كاسترو: ترديدى نيست كه ايمانى بسيار قوى داشي

بتو: نام او چه بود؟
كاسترو: لِينا.
بتو: و نام پِرتان؟
كاسترو: آنخل.
مادرم عملُ بيسواد بود. او خواندن و نوشتن را نزد خودش ياد گَرفت. يادم

نـى آيد كه معلدى جز خودش داشت. هرگز در اين باره سخنى نكفت با كوشش زياد سعى كرد خواندن و نوشتن را ياد بكيرد؛ هرگز ازوى از نشنيدم كه به مدرسه رفته باشد؛

 خانوادگى داشت، جون والدينش ـ به ويره مادرش يعنى مادر بزرگ من ـ خيلى

مذهبى بودند.
بتو: آيا مذهبى بودن او تنها به خانه محدود مى شد يا زياد به كليسا مى رفت؟
 شهر فاصله زيادى داشت و در آنجا كليسانى نبود. بتو: در كجا متولد شديد؟ كاسترو: در بخش شمال مركزى منطقه ایى كه سابقاً به آن ايالت \#اورينتهـ،

مى گفتند؛ نزديك خليج.
بتو: نام اين شهر كوحك حه بود؟ كاسترو: آن جا يك شهر نبود. در آن جا كلبسائى وجود نداشت. جائى نبود كه بشود آن را شهر خواند. بتو: يك مزرعه بود؟ كاسترو: بله يك مزرعه بود.

بتو: و نام آن؟



 إسيانيايى از گاليسيا بود؛ در روستاها رسم بر اير اين بود كه آن آنها

 مىداشتند؛ به اين دليل گفتم معمارى خانه ما سبك اسانيانى بود ستونهاى بسيار بلند ساخته شده بود.

بتو: چرا؟ براى حفاظت در برابر سيل؟
كاسترو: نه. لزومى برای اين كار نبود؛ چیون سيلى در آن جا نـىى آمد؛ تصادناً
 مى شد براى ساختمانهاى بسيار نوين و محكم استفاده از ستونها هاى خوبى

 مناطقى كه زمين شيب داشت ديگر به چنين عملياتى نياز نبود؛ از ستون هاى سانى سيمانى با طولهاى متفاوت براى تسطيِ زمين استفاده مى كردند.

 دلِل در يك گوشه ساختمان كه آشبزخانه بعداً به آن ضميمه شد ستون ها كوتاهتر ودر كوشه ديگر كه يك شيب ملايم وجود داشت ستونها بلندتر بود. اما همان طور كه تبلًا توضيح دادم علت اين سبك معمارى هرگز صرفه جونى در هزينه خاكبردارى نبود؛


 تعدادشان حدود • Y تا • تا بود. غروب آفتاب آن ها را جـع ميكردند و به طرف خانه مى راندند و در زير آن به خواب مى رفتند. در همان جا شيرشان را ما مى دوشيدند و بعضى از آنها را با طناب بر به ستونها مى بـا بستند. فراموش كردم بگويم خانه از چوب ساخنه شده بود. ساروج، سيمان يا آجر در


 مى كرد گسترش يافت. اطات اول داراى تفسه هانى بود كه داروها در آنها نگهدارى مى شدند و اطاق دارو خوانده مى شد. بعدش اطاق حمام قرارداشت. بعد يك انبارى كو چك بود كه با راهر ونى به إطاق ناهارخورى منتهى مى شد و بالا خره به آشهز آخانه مى رسيدیم. بين ناهارخورى و آشیزخانه يك رشته پلكان قرار داشت كه به به حياط







 اسهانيانى روسنا و جزينيات ديكر را نـام كنم.













 مى كرد.
بنو: جنگ استقلال جه زمانى صورت گُرفت؟
 پابان يانت. با مداخله فرصتطلبانه ايالات متحده در آن جنگ اسيانيا بالانخره

شكست خورد. ايالات متحده سربازان خود را فرستاد هورتوريكو، فيليهين و هجند



 را آشكارا تصرف كند هون استقلال كوبا از حمايت كسترد


قرن نوزدهم بود.













بتو: پدرتان كى فوت كرد؟


 كن. بتو: فكر مى كردم وتى انقلاب در زانويه 1909 ييروز شُ شما Y س سالد

كاسترو: بلد Yr سالم بود ـ در اوت 1909 پا به سr سالگى گذاشتم.
 حدود •
كاسترو: درست است. كاملأ حق با شـاست. من فراموش كردم دو سال جنگ را هم به حساب بياورم. جنگگ دو سال طول كشيد ـ دقيق تر بگويم Yه

 به پادگان مونكادا حمله كرديم و بيست و هفتمين سالروز تولدم رادرزندان گنراندم. بتو: و مادرتان كى درگذشت؟
 داشتم نكتهاى را كه تبلاً مطرِ كرديد تمام مى كردم سنوالتان باعث شد از موضوع منحرف شوم. داشتيم درباره روستا، جاتى كه زندگى مى كرديم و اين كد خانهمان چه شكلى بود و والدينم چه جور بودند و سطع تحصيلاتى كه عليرغم گذشته فقيرانهشان فرا گرفته بودند صحبت مى كُديم. من هرحه را دا درباره خانه و و سبك معمارى اسهانيانى آن مىىانستم براى شـا تعريف كردم. واقعاً شواهد زيادى يادم نـى آيد كه نشان دهد يدرم يك فرد مذهبى بود. بلكه بايد بگويم شواهد بسيار كـى در اين مورد وجود دارد. من حتى نـى توانم بڭويم او او اصولاً ايمان مذهبى داشت. اما يادم مى آيد كه مادرم مثل مادر بزرگّم خيلى مذمبى درد بود.
بتو: آيا مثلاً براى انجام مراسم عشاىربانى يكشنبه ها به كليسا مى رفت. كاسترو: من كه گفتم در جانى كه ما زندگى مى كرديم كليسانى وجود نداشت.

بتو: عيد ميلاد مسيح را در خانه تان چگونه برگزار مى كرديد؟ كاسترو: به شكل سنتى شب عيد ميلاد مسيح زمان جشن گرفتن و انجام

 YA دسامبر برگزار مى شد به نام روز ((مقدس معصومان)). رسم بر اين بود در اين روز به مردم كلك مى زدند. سربهسرشان مى گذاشتند يا داستان بلندى سرهم كرده

برايشان تعريف مى كردند و بعد مى كفتند (اخوب فريبتان داديم اين طور نيست؟" اين هم جزء مراسم عبد ميلاد مسيع بود. بتو: در برزيل اين روز در اول آوريل است. كاسترو: در اين جا آخر سال بود. عيد ميلاد مسيع بد عنوان يك هفته مقدس جشن گرفته مى شد. اما من هنوز به سنوال اول شما كه آيا خانواده ام مذهبى بودند پاسخ نداده ام.
 داشت. وقتى بحه بودم گاوها در زير خانه نگهدارى مى شدند. بعداً به جانى ديكرى منتقل شدند. به علاوه درست مثل كاليسيا بك آغل كوچك در زير خر خانه داشتيم در آنجا خوك، مرغ، خروس نگاهدارى مى شد. اين آغل ير بود از مرغ، اردك، بوقلمون،

 براى تعمير ابزار كاوآهن و ديگر وسايل كشاورزى روبروى اين انبار به وجود آمد.
 مدرسه كوچك دولتى ـ در •\& مترى خانه در طرف مقابل نانوانیى، كنار جاده اصلى
 به طرف جنوب امتداد داشت. فروشگاه عمومى - مركز دادوستد ـ كه يك در درخت پر برگ در مقابل آن به چششم مى خورد نيز متعلق به خانواده من بود. اداره پست و تلگراف روبروى اين فروشگاه قرار داشت. امكانات و تسهيالات اصلى كه ما در آن

جا داشتيم همين اينها بور اين
بتو: خانواده تان مالك فروشگاه بود؟
كاسترو: بله، اما اداره پست و مدرسه كوچك بی به آن ها تعلق نداشت. اين دو ساختمان جزء املاك دولتى بودند. بقيه به خانواذه من تعلت داشت. وقتى من متولد شدم یدرم سرمايه ایى اندوخته بود و ثروت قابل ملاحظهاى به هم زده بود بود. بتو: كى متولد شديد؟ كاسترو: بود. مدكن است بين ساعت تولدم و روحيه چريكى و فعاليتهاى انقلابيم پيوندى

وجود داشته باشد. طبيعت و زمان تولد بايد در اين امر مؤثر بوده باشند. البته عوامل
 طبيعت ثأثثرى در زندگى انسان ها دارد يا نه. بهرحال فكر ميكنم صبح خبلى زود
 شده ام به صورت يك چريك پِا به دنيا گذاشتهام بتو: بله. بخشى از يك يك تبانى. كاسترو: يك تبانى كوحك. بتو: حداقل به نظر مى رسد شماره Y
 مسلحانه را آغاز كردم ودرروز سيزدهم كه نصف $\&$ ץ است به دنيا آمدم، باتيستا نيز در سال Or كه دو برابر Y\& است كودتا كرد. حالا كه فكر مى كنم بعيد نيست راز رازى در اين عدد ${ }^{\text {F }}$ وجود داشته باشد. بتو: عץ ساله بوديد كه مبارزه مسلحانه را آغاز كرديد. حمله به مونكادا در ع زوتيه صورت گرفت كه موجب به وجود آمدن جنبش $\ddagger$ گץ زوئيه شد. كاسترو: و ما در سال

هاوانا پیاده شديم.
بتو: بگذريم، اجازه بده به صحبت هايمان ادامه دهيم چون هنوز به سئوال شها
vاسخ نگفته امر
داشتم درباره آنحه در مزرعهمان داشتيم صحبت مى كردم اما يك حيز ديگر نيز
 خانهمان در امتداد جاده اصلى قرار داشت. در فصل برداشت نيشكر، هر يكشتبه در
 الما من در آن جا تنها شاهد جنگ خروس بودم كه هر يكشنبه و در روز YQ دسامبر
 خروس درآن جا جمع مى شدند و بعضى خروس هاى جنگى رونى خودرا شمراه منى آوردند ديگران نقط شرط بندى مى كردند. خيلى از افراد فقير درآمد اندكشان رانى را در آن جا


چولشان را برای عرق نبشكر و ميهمانى خرج مى كردند.








 خطآهن. محصول اصلى مزرعه نيشكر بود و بعد دامدارى و بعد از آن سبز يكارى. در آن








 زمين داشت.
بتو: آيا هكتار كوبا مشابه هكتار برزيل است؟ كاسترو: يك هكتار مربعى است با اضلاع • . ا متر. بنابراين يك هكتار برابر

است با . . . . ا مترمربع.
بتو: دقيقاً . . . . ا مترمربع بـع
كاسترو: بله دقيقاً ده هزار مترمربع مى شود يك هكتار.

علاوه براين، چدرم مقدارى زمين هم اجاره كرده بود كه البته به خوبى
 بتو: فرمانده در برزيل اين زمين بسيار زيادى است. تصورش را بكنيد.
 شيب هاى تند داشت. بخش بزرگى از آن نيز ازدرختان انبوه كاج پوشيده شده بود و
 ذخاير عظيمى از نيكل و فلزات ديگر در زير زمين قرار داشت. انقالاب اين منطقد را
 حدود يازده سال داشتم اغلب با اسب به آن جا جـ مى رفتم. اسب ها با برابى رسيدن به بالایى تهه تقلاى زيادى مى كردند ولى وتتى به آن جا مى رسيدند عرتشان بند مى آمد
 كاج كه در بالاى سر خود سقفى تشكيل داده بودند مى پییحيد، هواى آن جا هميشه بسيار خنك بود. آبى به سردى يخ، زلال و وخوش گوار هميشه در جويبارها جارى بود.

تمام اين منطقه اجارهاى بود و به خانوادهام تعلق نداشت. چند سال بعد يك بمنبع عايدى تازه به درآمد خانواده ام اضافه شد: حوب؛ قسمتى از زمينى كه ثدرم اجاره كرده بود شامل مناطق جنگلى مى شد كه چورب آن مورد بهره بردارى ترار گرفت. بخش هـشاي ديگر شامل تهه ها مى شد كه دامها در آنجا


كشت مى شد.
بتو: بنابراين پدرتان از يك كشاورز فقير به يك زممند ارار تبديل شد.

 داشت ــ از سنگ ساخته شده بود كه در آن منطقه خراوان بود و اغلب به وسيله كشاورزان براى ساختن خانه هاى روستانى مورد استفاده قرار مى گرفت. اين
 الطاق خواب هم آشيزخانه مى شد. تصور مى كنم در آن اطاق حيوانات نيز زند مى كردند. خانواده ما هبي زمينى نداشت ـ حتى يك وجب.






 زمينها را بخرند.
اشخاصى از ايالات متحده زمين هاى زيادى را با با قيمت بسيار كم خريداريى





 كه به هدرم تعلق داشت و و زمينى كه اجارنى كشاورزى زندگى مى كردند؟ صدها خانواده كارگر كه بسيارى از آ آنها روى تطهع







براى شما مفيد خواهد بود.

 كاسترو: نه. كثيشى بود كه سالى يك بار براى غسـل تعميد خود را نشان

مى داد. محلى كی من در آن زندگى مى كردم جزء حوزه شهردارى مايارى بو بود و


با محل ما فاصله داشت.
بتو: آيا شما در آن جا غسل تع آميد شديد؟


بتو: در آن موقع چند سالد بوديد؟ كاسترو: فكر مى كنم حدود ينج يا شش ساله باله بودم؛ من يكى از آخرين فرين فرزندان

خانواده بودم كه غسل تعميد داده شدم. اجازه بدهيد يك هيز را برايتان توضيح بدهم انم: در آن منطقه نه كليسا وجود



وجود نداشت. شما از من پرسيديد آيا آن صدها خانواده افراد معتقدى بودند يا نه؟ بايد بخويم







تعميد داده نشده، يك جهود است است در آنجا تعليمات مذهبى وجود نداشد




 حتى نـى توانم به ياد بياورم خواندن و و نوشتن را كـر فـر فرا گرفتم. تمام آنجه را بد

خاطر مى آورم اين است كه مرا بر نيمكت رديف جلو نشانده بودند و من از آنجا





سال.
در اين مدرسه مسايل مذهبى تدريس ندى شد؛ در آنجا سرود ملى را ياد


 خاطر مى آورم؛ آنها به خدا و تعدادى از قديسان اعيا اعتقاد داشتند؛ نام برام برخى از از اين
 مقدسين در ادعيه، خبرى نبود؛ هر كس قديس مخرد

 قديس من بود زيرا قديس اين روز فيدل نام در داش داشت بايد بدانيد كه برايى من قديس ديگرى نيز وجود داشت بتو: فكر كنم نام فيدل از „كسى كه با ايمان است) مى آيد و هم جنين مى تواند اشارهایى به وفادارى باشد





 من نامى نداشتم و به اين علت نام فيدل را را برايم انتخاب كري كردي دهنده من فيدل نام داشت؛ اما قبل از اينكه دوباره در مورد غسل تعميد حرف برنيه

اجازه بدهيد توصيف محبط زندكى ام را به آخر برسانم.
بتو: يادتان باشد كه بايد دوباره درباره مادرتان نيز حرف برا بزنيم.


در آن زمان، دهقانان، انواع اعتقادات را داشتند؛ آنها به خدا، قديسان و افراد
مقدسى كه در دعاها وجود نداشتند معتقد بودند.
بتو: به مريم مقدس اعتقاد داشتند؟
 قديس نگهبان كوبا بود اعتقاد داشتند؛ تمامى آنها به شدت به او اعتقاد داشتند. بد بسيارى از قديسانى كه در ادعيه نشانى از آنها نبود و از جما جمله قد مطرود معتقد بودند. (لازاروس بيمارى بود مطرود كه يس از مرگ توسط حضرت



 سه بار بخواند و جوابى دريافت نكند، به معنى اين است كه فاجعه ايى اتفاق خرا خراهد

 ندكدان بد زمين بيفتد و تكهتكه شود، تنها راه جلوگيرى از از بدبختى برينى برداشتن



 به ياد مى آورم.

 بسبار مذهبى بودند؛ مادرم يك مسبحى كاتوليك بود و اعتقادات و ا ايمانش كاملاُ از

كليساى كاتوليك مايد مى كرفت.




بتو: آيا دعا هم مى يخرياندئ
كاسترو: ادعيه او شكركزارى بـد در دركاه خداوند و و ستايش مريم مقدس بودي بتو: آيا او مجسمهاى از از مريم نيكوكاريار داشت؟












 مى كردند.



 خاطر مى آورم كه به خاطر كوحك بودنم در آن زمان، مرا به خانه يكى از خالهـهايم كه

با يك اسهانيايى ازدواج كرده بود و در يك كيلومترى خانه ما زندگى مى كرد بردند. بتو: آيا مادر و فرزند هر دو مردند يا فقط مادر درگذشت ورد كاسترو: مادر درگذشت، و نوزاد كه يك دخختر بود با ما بزرگ شا شد
 يّربزرگ و مادربزرگ مادرىام خيلى نقير بودند؛ والدين آنها نيز نقير بودند؛
 كشور يعنى استان بيناردل ريو متولد شده بود؛ در اوايل قرن حاضر او همراه بقيد خانواده در يك گارى كه گاو آن را مى كشيد به سوى جايى كه آن را آيالات شرقى مى خواندند و يك هزار كيلومتر با خانهاش فاص اله دا دا

شد.
بتو: چه كسانى با او آمدند؟
كاسترو: يدربزرگگ و تمامى خانواده اش: مادرم، دايىى ها و خالدهايمه. دو نفر از برادران مادرم نيز در آن جا گارى و گاو داشتند و از اين راه روزگار مى گذراندند.
 اعتقادات مذهبى مادر و مادربزرگم نتيجه سنتهاى خانوادگى بود. هر دوى آنها

اعتقادات محكمى داشتند.
به ياد مى آورم كه بعد از پبروزیى انقالب در سال 1909، يك بار در هاوانا به
 از دست داده بود؛ اطاق چر از شمايل قديسان و اوراد و ادعيه بود؛ در مدتى كه ما
 را براى زندگى و سلامت ما كرده بودند. اين واقعيت كه ما از آن نبردها زنده بيرون
 من به اعتقادات آنان احترام بسيارى مى گذاشتم؛ آنها در مورد نذرهايى كه كرده بودند و ايمانى كه داشتند براى من حرف زدند و اين مر بوط به روزهاى بعا بعد از زمانى است كه انقلاب در 1909 یيروز شد. من هميشه به حرفهاى آنها با توجه و احترام زيادى گوش مى كردم. هر چند كه در درك مفهوم جهان مانند آنها فكر نمى كردم، اما هرگز درباره اين گونه مسايل با آنها

بحث نمى كردم؛ زيرا مى ديدم كه جگونه احساسات مذهبى و اعتقادات آنان موجب توانايى و شجاعت و آرامش آنها مى شود؛ البته احساسات آنان نه خشك و ونه ازروى تعصب بود بلكه چيزى كاملأ مخصوص به خود آنها و عميقاً از روى احساس احس بود. اين اعتقاد جزيىى از سنتهاى خانوادگى بود.
 مبارزات روزمره و برنامهريزى كارها و فعاليتها بود. اظهارات او بيشتر در مورد
 شايد در مورد مسایل مذهبى شك داشت. پدرم يك چپنين آدمى بود. اين آن حيزى است كه در مورد محيط زندگى و تأثرات اوليهام درباره مسايل


 از طريق مادرم و خانواده او آگاهى يافتم.
بتو: داشتيد در مورد غسل تعميد و نام خودتان حرف مى زديد. كاسترو: بله. علت انتخاب نام فيدل براى من جالب است. تمام كشاورزان ناحيه، ترتيبات غسل تعميد را مراسم بسيار مهمى مى دانستند و حتى كسانى كـ
 آنجا كه در آن روزها خطر مردن بسيار زياد و اميد به زندگى' بسيار كم بود،

 مى بايست به او كمك كرده و حـايتش كند. اين احساسات بسيار ريشهدار و عميق بود.
روستائيان براى مراسم تعميد فرزند خود مورد اطمينان ترين دوستان خود را
 خواهرم و برادرم رامون كه دومين فرزند خانواده است بهرسم كه پدر تعميدى آنها چهـ

كسى بوده است. اما گكان مى كنم بايد يكى از دايمى ها يا عموها باشد.











 پدرم وضع خوبى داشت، اما ميليونر نبود.


 بهطور توامان در بيران حاضر نبود


 بدون شك مفهومى منفى در آن وجود داشت دود تما






بودن با مشكلات مادى زندگى مى كردم، بـ شهرى فرستادند كه در آن با فقر گرسنگى
زندگى كردم.
بتو: وقتى ينج سالد بوديد؟

بتو: هرا فقير بوديد؟
كاسترو: بد خاطر اينكه خانواده معلم خوري

 خواهر شاغل بود.

 نـى شد و مردم خيلى نقير بودند.




 حال حاضر بود. در آنجا، غير از من خواهر بزرگم نيز زندگى مى كرد؛ در شرابط فقر ،



 سيب زمينى، موز سبز و حيزها

 زياد دارم و غذا نيز هييشه بسيار لذيذ به نظر مىرسيد. بهرحال، اين بود كه من

هميشه گرسنه بودم. دوران سختى بوذ. بعدها، خواهر معلم با كنسول هانيتى در سانتياگو د كوبا ازدوراج كرد، از آنجا كه
 نيافته بودم ـ حدوداً پنج ساله، و آن طور كه ديگران مى گفتثل جهود بودم زيرا تعميد نشده بودم و حتى نمىدانستم چه معنى دارد - مى بايست برای اين كار راه حلى
 بعداً مى توانيم درباره آن صحبت كنيه. به هر حال بالاخره من تعميد داده شدم ور كنسول هائيتى چدر تعميدى من شد زيرا با بلن يعنى خواهِ اهر معلم ازدواج كرده برد بود كه
 بتو: پس بالآخره پدر تعميدى شما دوست ثروتمنـ
 آمريكاى لاتين در سانتياگو د كوبا مرا تعميد داد. معلم نيز كه يك مستيزور' بود مادر تعميدى من شد.
بتو: آيا آنها هنوز زنده اند؟
 رنجيدگى ندارم چرا كه معلم این كار را به خاطر منفعت مادى اش انجام داد
 دوران در زندگى من سخت گذشت يك روز بعدازظهر آنها مرا بد كليساى جامع سانـي دقيقش را بد ياد نمى آورم؛ محتملّا شش ساله بودم كه بالاخره تعميد يافتم زيرا تبل
 مرا به آب مقدس آغشته و تعميد دادند تا به صورت يك شهروند معمولى در بيايم. آدمى مثل ساير آدمها چرا كه بالا خره تعميد داده شدم. من يك پدر تعميدى و يك ماد مادر تعميدى داشتم هر جند كه يدر تعميدىام ميليونرى نبود كه آنها در ابتدا برگزيده بودند.
ا. دور گُة اروپايى - آمريكاى لاتين - ז.

بخش دوم / مصاحبه

 اقتصاددان و يك كمونيست. او ازدوران





تنها هيز مناسبى بود كه من در تمام آن دوراني بتو: نام آن كنسول جه بودي

كاسترو: لونيس هيبرت


 امعيتى هم وجود داشتهاند. بتو: بله، حند تايعى كاسترو: تعداد زيادى از شاهان و مقدسين لوئيس نام داشتهاند. آيا تا به حال یايىى بد نام لونيس وجود داشته است؟
 دارم كه لونيس نام دارد. كاسترو: آنها مى توانستند برای تعميد دادن من شش سان سال صبر كنند اما برا براى




 بتو: من هم حنين فكر نـى كي كنم. كاسترو: او هداياى زيادى به من نداد در واقع تا آنجا كه به ياد مى آورم، هيج
 بود، به هدرم يول ترض میدداد مى كرد شش درصد بود.








 سياستى كه در آن دوران وجود داش داشت











 زمان مبارزه انتخاباتى ازطانريق تلويزيون ويا ويا راديو ايو وجود ندا نداشت. فكرنى كنم هزينه اين كارها حتى بيشتر بود.

بتو: اين شيوه هنوز هم در برزيل معمول است.



را ديده بودم.
حتى به ياد مى آورم كد وتتى طى يك دوره انتخابات برایى تعطيلات به خانه رفته بودم - از وقتى ه سالم بود برایى درس خوانى اندن به شهر رفته بودم - وجود يك
 دوست دارند صبحها زياد بخوابند امـا

 اجتناب كرد، باز و بسته مى شده دلا دلا


 داده باشد. پدرم به اختيار و ميل خودش اين مان مخلي











1. بـ نظر مىرسد كلمه درصد در متن انگليسى جا افتاده باشد - م.

سرنگون شد كه اين انقلاب در ابتداى كار قوانينى با ماهيت ملى گرايانه برقرار كرد.

 اسپانيايى را استخدام مى كردند. تقاضايى عمومى وجود داشت مبنى بر اينكه بايد درصد مشخصى از مشاغل بد كوبايى ها اختصاص داده شود. شايد اين تقاضا در ماهيت خود امر درستى بوده اما در عمل در مواردى به مقررات ظالمانه منجر شد و باعث از دست رفتن شغل برای گِروهى شد كه هر چچند خارجى راه ديگرى براى گذران زندگى نداشتند. مى توانم هنوز با اندوه ـ اندوهى عـى عـي در سانتياگو د كوبا و ساير نقاط ايالت شرقى اخراج مهاجران اهل هائيتى كه سالهاى بسياردر كوبا زندگى كرده بودند شروع شـ شد. اين مردم سالها قبل كشور خخود را به خاطر فرار از قحطى ترك كرده بودند. آنها به كشت و برداشت نيشكر اشكر اشتغال داشتند و. فداكارى هاى بزرگ و با عظمتى مى كردند. دستمزد آنان آنقدر كم بود كه
 بردگان قرن نوزدهم سطع زندگى بالاترى نسبت به اين مردم داشتند و از انها بهتر

مواظبت مى شد.
بتو: از نظر غذا و بهداشت.


 مى توانستند چجيزى بخورند كه كار كنند و هيچکس اهميتى نمى داد كه آيا زنده اند يا يا
 آنحه انقلاب سال سr 19 ناميده مى شود، در واقع حركتى بود مبارزه جويانه و طغيان آميز بر عليه بى عدالتى و ظلم؛ شعار آن ملى كردن شركت برق و ساير شر كتهای خارجى و همچֶنین ملى كردن اشتغال بود. به نام ملى كردن اشتغال، دهـا دها هزار نفر از مهاجران هانيتى يايى با بیى رحـى به هائيتى بازپ


آنان توانستند زنده بمانند؟



 كشورشان باز مى گُشتند.





گذران زندگى نداشت.
بتو: چه موقع در مدرسه مذهبى ثبت نام كرديد؟
كاسترو: وتتى به كلاس اول رفتم.
بتو: چند ساله بوديد؟

بتو: نام آن مدرسه برادران مسيحى بير بود؟
كاسترو: بله. قصه آن بسيار طولانى است.








 بود. من اين آموزشها را با تمام وجود فرا گرفتم. فكر مى كنم آنها را آنقدر خوب ياد

گرفتم كد هر گُز فراموش نكردهام. برخى اوقات دحاسبات را با سرعتى كامبيوترى
انجام مى دهم.
بتو: بله. اين نكته را ديشب متوجه شدم. كاسترو: اين طور بود. من كتابچهاى نداشتم و فقط دفترچه و تعدادى يادداشت داشتم و البته حساب، خواندن، نوشتن و يادداشت بردارى را فرا گرفتم. هجى كردن و دست خط من مى بايست تا حدودى پيشرفت كرده باشد. تنها جنبه
 درآمدى كه آن خانواده از پرداختهاى خانواده من نصيب مى برد، من قربانى سودجويى آنها بودم.
همخنین سه مرد عاقل را به خاطر دارم. يكى از اعتقاداتى كه در سن پنجه شش و هفت سالگى بد كودكان تلقين مى شد، اعتقاد به وجود سه مرد عاقل بود. شما در مورد اعتقادات مذهبى يرسيديد و بايد بگويم يكى از نخستين چيزهايى كـي كه به ما ياد



 بتو: اين موضوع در برزيل تفاوت دارد. در آنجا هدايا را در ادر كريسمس مى ديهند و در اينجا در ششم زانويه.

 برای بحهدها هديه مى آورند.
 با دو سال و نيم با آنها زندگى كرده باشم.

 بجهها به اين سه مردعاقل كه كاسهار، ملكيور و بالتازار نام دإشتند نامه مى انى نوشتند. هنوز نخستين نامهاى را كه نوشتم به ياد دارم. وقتى پنج سالم بود اين نامدر ان نوشتم و

همه چيز از آنها خواستار شدم: ماشين، قطار، دوربين فيلم بردارى، وماند اينها. نامه بلند بالايی در پنجم زانويه به سه مردعاقل نوشتم. مقدارى علف پییدا كردم و با مقدارى آب زير تختتخوابم گذاشتم. اما بعداً نااميد شدم. بتو: علف به چه درد مى خورد؟ كاسترو: چون سه مرد عاقل با شتر مسافرت مى كردند مى بايست برایى آنان علف و آب فراهم كرد و زير تختخواب گذاشت. بتو: همه را با هم؟
كاسترو: يا به صورت مخلوط و يا جدا، ولى در كنار يكديگر.

 مى خواست سه مردعاقل براى او مقدار زيادى هديه، يعنى هرچه كه نوشته بود، بياورند مى بايست براى شترها آب و علف تهيه كند. بتو: پس خود سه مردعاقل چه چییز مى خوردند؟ كاسترو: راستش نمى دانم؛ هيچچس فكر نمى كرد كه برایى سه مرد عاقل نيز غذايى بگذارد. شايد به همين دليل است كه آنها نسبت به من چندان بران بخشنده نبودند. شترها علف را خوردند و آب را نوشيدند ولى من در مقابل هداياى كمى
 فقط نوك آن از فلزى مانند آلومينيوم ساخته شده بود. نخستين هديه من تروميتى بد اندازه يك مداد بود.
سه سال پشتسر همه، يعنى سه بار، ترومیت به من هديه شد. ميبايست موسيقيدان مى شدم. با اين همه.... در سال دوم سه مرد عاقل تروميتى براى من آوردند كه نيمى از آن مقوا و نيم ديگرش از آلومينيم بود. سومين دفعه تر ومپت سه كليد كوچك داشت و تمام آن از آلومينيوم ساخته شده بود. در آن وقت به مدرسه مى رفتم؛ وقتى سومين سال را در آنجا به سر آوردم، مرا به

مدرسه فرستادند و بعد تحولات شروع شد.
بتو: كدام مدرسه؟ كاسترو: مدرسه لاسايه. يك سالوونم یس از اينكه در سانتياكو د كوبا بودم -

مدت آن را دقيقاً به خاطر نمى آورم. بايد آن را حساب كنم ـ مرا به مدرسه لاسايه



 مدرسه رنتم. در آنجا، تعليمات مذهبى را به شكل سيستماتيك آموزش مى دادند كه شامل مسايل مذهبى و برخى ازاجزایى تاريخى انجيل بود. من كلاس اول بودم مـ مى بايست

 مرا هدر داده بودند. مى توانستم شاگرد كلاس سوم باشم.






كه هنوز خيلى جوان بودم دست زدم، ادامه داشت اشت بتو: چه هيزى باعث اين كار شد؟
 اگر درست رفتار نـى كردم تهديد مى كردند مرا به مدرسه شبانهروزى خر خوراهنـد
 در آن خانه است.
بتو: چه كسى شما را تهديد مى كرد؟ برادر و خواهرتان؟
 كار را مى كردند.
بتو: مادر تعيدى و ديگر بزرگترها. كاسترو: بله.

بتو: چگگونه عصيان كرديد؟
كاسترو: آنها تحصيلات فرانسه داشتند و زبان فرانسه را بـ خوبي
 نمى آورم كه آنها كجا و هكيونه فرانسه خواني



















 شد، و هدف از انجام آنها فرستاده شدرينى



زياد هفت ساله بودم اما مى توان سنم را تعيين كرد. بتو: بنابراين بالآخره شما را بد مدرسه شبانهروزي فرا فرستادند؟


آزادى بود.
بتو: حه مدت در مدرسه شبانهروزى لاسايه بوديد؟
كاسترو: نزديك به چهار سال. از نيمه دوم كلاس اول با به آنجا
 رفتم و در نتيجه يك سال از عقب ماندگى خود را را جبران كردم. بتو: آموزش مذهبى در آنجا حگگوند بود؟ آيا مذهب به عنوان
 عقوبت و خدا صحبت مى كردند؟ چچطور بود؟ آيا بر رفتن به مراسم عشا عشاء قربانى وتوبد كردن تأكيد زيادى مى شد و يا جنبده هائى مثبت

را چچگونه بد خاطر مى آوريد؟

 است. بايد برای اينكه بدانم چگگونه بوده است در مورد






روبرو بودم•






آن پيدا مى شد روبرو بودم و مى خواستم آن را حل كنم. براساس غريزه - و يا به عبارت ديگر براساس درك خودم كه در واقع دليل عملكرد من بود ــي در در مقابل آن

قدرت ايستادم.

















باشم. بتو: آيا صحبت در مورد گناهان شما را مى ترساند؟ آيا زياد در باره گناهان

تأكيد نـى شد؟ كاسترو: در مورد اين مسائل تا مدتها بعد من آكاهى نداشتم ـ در دوره اول

حنين نبود. در آن زمان من مسايل مذهبى را به هـان شكل كه مثلًا تاريخ كوبا را را مطالعه


آمدن خودمان در دنيا گغته مى شد به عنوان امورى طبيعى مى يذيرفتيم؛ آنها در مورد دلايل اين مسايل حرف نـى زدند من هم بيشتر بد ورزش، ساحل درين ديا، طبيعت، موضوعات مختلفى كه در مدرسه تدريس مي شد و چيزهاتي از اين قبيل علاقه مند بودم. تمايل و گرايش ويزه مذهبى نداشتم. اين يك واتعيت است.
 رنتن به ده به معنى آزادى بود. مثلًا شب كريسمس يك موقعيت خوشحال كننده بود زيرا 10 روز تعطيل مى شديم و نه تنها 10 روز تعطيل بود، بلكه 10 روز فضاى شادمانه و جشن در پيش
 هميشه در كريسمس بسيارى از محصولات سنتى اسهانيايى خريده مى شد؛ وڤتى ايام كريسمس مى رسيد، آدم از وقتى كه در تطار مى نشست و بعد ادامه مسير را بر پشت اسب مى پیمود و تا زمانى كه به خانه مى رسيد ثيجان زده بود. در آن روزها براى رسيدن به خانه ابتدا مى بايست به قطار سوار شد و سبپس با اسب اسا ادامه مسير
 بودم اتومبيل و برق وجود نداشت. برق مدتى بعد به ده ما آمد و تا قبل از آن آن از شـع |استفاده مى كرديم. بله، از آنجا كه ما در شنهر گرسنگى و محدوديت را تجربه كرده بوديم، نضاى آزاد، غذاى كافى و جشن وسرورى كه در كريسمس، شب كريسمس، روز اول سال نو، جشن تعميد مسيح و حيزهاى ديگر به وجود مى آمد برايمان بسيار جذاب برى بود؛ به هر حال خيلى زود فهميديم چيزیى به نام سه مرد عاقل وجود ندارد؛ اين يكى از نخستين مواردى بود كه ما را شكاك كرد؛ ما فهميديم كه سه مردعاتل واقعيت ندارد و اين والدين ما هستند كه اسباب بازى ها را برايمان مى آورند؛ بزرگترها هم هـ به سهـم خودشان ما را خيلى زود از بي خبرى و معصوميت درآوردند؛ اين نيست كه من عليه اين رسم و رسومات باشم - نـى خواهم تضاوت ارزشى در مورد آن داشته باشم بلكه ما خيلى سريع ياد گرنتيم كه در اين مورد برخى تردستى ها وجا وجود دارد. تعطيلات كريسمس اوقات خوشى بود؛ هفته مقدس نيز يك وقت خوش در دير دير بود زيرا به خاطر آن يك هفته تعطيل بوديم و به خانه مى رفتيه؛ و البته تعطيلات

تابستان هم بود كه براى شنا به رودخانه مى رغتيم، در جنگل گردش مى كرديم، با تير كمان بد شكار مى رفتيم و اسب سوارى مى كرديم. در آن اوتات ما در دل طـ طبيعت زندگى مى كرديم و كاملا آزاد بوديم. دوران كودكى من اين .گونه بود. من در ده متولد شده بودم و قبل از اينكه مسايلى را كه به شـه بيايد، در آنبا زندگى مى كردم. وقتى آدم به كلاس سوم ويا پنجهم مى رسد، فرا گرْتن حيزهاى زيادتر و دقت كردن در مسايل را شروع مى كند. به ياد مى آورم كه وقتى خيلى جوان تشريفاتى و هيبتآور بودند. بسيار تشر يفاتى و هيبتآور. در مورد آن روز چهد گفته
 شوخى كند و يا شاد باشد زيرا مسيح مرده بود و اين جهودها بودند كه هر سال او را ', كیتند. اين نيز يكى ديگر از مسايلي است كه اعتقادات عوامانه و اتهام زدنها. مصيبتها و تعصبات تاريخحى را سبب شده اند. به شما بگويم كه من از اين موضو ع سر درنمى آوردم و در ابتدا فككر مى كردم یرنده هايى كه جوديوس (جهودها) ناميده مى شدند مسيح را كشته اند.
بتو: و شما مجبور بوديد كم غذا بخوريد. كاسترو: مى بايست ماهى مى خورديم نه گوشت. سهس شنبه مقدس مى آمد كه روز شادمانى بود، هر چند آن طور كه من فهميدم هنوز ظهور مبدد مسبح رن نداد
 سكوت و عزاله. روز شنبه مقدس فروشگاه روستا خيلى شلوغ مى شد و دادن مهمانى ها و به جنگ انداختن خروسها زان منى انتاد و تا يكشنبه تجلى مسيح ادامه مى يافت. بايد بگويم كه در آن زمانها بيشتر مجذوب چيزهايى بودم كه گفتم. در موقعيتى قرار نداشتم كه آموزش هاى مذهبى را ارزيابى كنم. اما يس از مدتى فهميدم كه هـه
 تدريس مى شد.
بتو: آيا برادران مسيحى بيشتر از اينكه روحانى بد نظرّبُّنسند معلم بودند، يا اينكه روحانيون خو بى نيز به نظر مى آمدند؟

كاسترو: خب، برادران مسيحى واتعأ كثيش نبودند. آنها تعاليم مخصوص
 من اين را زمانى فهيديم كه به مدرسه يسوعىیها رفتم. بتو: هند سالتان بود؟
كاسترو: خب، وقتى من به مدرسه يسوعى ها رفتمـ .... بتو: دوره يشش از دبيرستان بود؟




 زندگى در آنجا كلأ بد ندي كّنشت.

> بتو: آيا داريد در مورد مدرسه يسوعىى هنا صحبت مى كنيد؟

بتو: در مورد مدرسه لاسايه؟



 موقعيت را يافتم تا بيبنم چگگونه در روشى كه امر امروزه















 تنبيه دانش آموزان نادرست و نیذيرفتنى است. در آنجا انضباط وجو انيود داشت: من

 بدني به نظر من ناپٍيرفتنى میى آيد.


 و يكى از مدارس آبر ومند و سطح بالا با به حسـي

بتو: چه موقع به آنجا رفتيد؟


بتو: كجا زندگّى بى كرديد؟
 تجر بيات ديگرى روبرو شوم: تغيير مدرسهسايايم. آن مدرسه خيلي


 وضعيتهايى موضوع منانع مادى نتش داشت و و در هر هر حال سطع روابي مى كرد. من بسر آنان نبودم و آنها نـى توانستند با من هيجون پسر خر هود رفتار كنند.

من متقاعد شده ام كه بهتر است بحچها را به جاى فرستادن به خانه يك دوست، يك دوست خانوادكى، به مدرسه شبانهروزى بفرستند. اقامت با دوستان خانوادگى معقول نيست مكر اينكه آن خانواده مهربان باشند ـ و حنين خانواده هايى وجود دارند. اجتماعى كه من در آن مى زيستم مشكلات زيادى داشت و مردم مى بايست فداكارى فاى زيادى بكنند، آن جامعه خودخواهى عظيمى پديد مى آورد ـ من اين مسأله را به خاطر انعكاس آن در ذهن خودم مى گويم و چنين نكر مى كنم. به عنوان يك قاعده كلى، آن جامعه انراد را خودخواه مى ساخت و آنها را به مردمانى خوديرست مبدل مى كرد كه تلاش مى كردند از هر موقعيتى به نفع خود بهره أى ببرند. ترويج احساسات نوع دوستانه و آزادمنشى در ماهيت آن جامعه نهفته نبود. بتو: با اين حال آن جامعه، جامعهای مسيحى در نظر گرخته مى شد؟ كاسترو: امروزه در دنيا مردمان بسيارى وجود دارند كه خود را مسيحى دي
 را مسيحى مى دانند. مردمانى كه با آنها زندكى مى كردم به آداب مسيحيت عمل مى كردند. يعنى به
 تعميدى خود نيز نمى توانم بكويم بد بود، زيرا او نيز شمراه با ما كا كرسنگى مى انى كشيد. او در آن زمان بر آن خانه كنترلى نداشت. خواهرش كسى بود كه حقوق مى گرفت،
 اين رنتار او شامل یسرى نمى شد كه با او اساساً رابطهای از نو نوعى ديگر وجود داشت و در آن خانه يك بيگانه به حساب مى آمد. وتتى كلاس هنجم بودم، نزد خانواده بازرگان رفتم تا با آنها زندگى كنم. نمى توانم بگويم آدمهاى بدى بودند اما هرجه بود، خانواده من نبودند. آنها
 غيرمنطقى -را نسبت به من اعمال مى كردند. به عنوان مثال آنها اين مسأله رادر نظر نـى گرفتند كه من در مدرسه قبلى مشكلاتى داشتم. آنها عواملى روانى را كد بد هنگام انطباق با يك مدرسه جديد و سختگيرتر و معلمين جديد يپش مى آيد در نظر نمى گرفتند. آنها مى خواستند من بالاترين نهره را كسب كنم. آنها اين را

مى خواستند و اكر بالاترين نمره را بد دست نمى آوردم، از دادن ده سنت هفتكى

 مى كردند. اين موضوع را به روشنى به خاطر مى آورم. برخى كتابها


 توجيبي شفتگى Y






 رنج بردم زيرا كسى وجود نداشت كه مرا راهنمايى كند. بعد از تعطيلات كريسس و از سرگذاردن بحث و جدل فراوان در خانه، به
 كرده و تقاضا كنم مرا براى تحصيل بفرستند. اين نخستين زمانى بود كه مبار مبارزه خود









غيرعادلانه و نادرست شدهام. شناختن ارزشها توسط من شروع شا شد. من از از اين


 ازمن حمايت كرد و من برای تحصيل رواني












 حند سال داشتم؟ ده و شايد هم يازده سال مرحله جديدى شروع شد. در آن تابستان ما مـراه آن مان معلم


 بيمارستان ماندم. نقشه معلم بد دست فراموشى سهرده شد و مى بايسبت كلاس ششم را تقريباً

جهارماه ديرتر آغاز مى كردم.


بخش دوم / مصاحبه









داشتم ـ مخصوصاً بسكتبال، فوتبال و بيس بال ران بتو: فوتبال هم، بازى مى كرديد؟
كاسترو: بله و خيلى هم آن را دوست داء داشتم.
بتو: بهتر از واليبال؟


 من انرثى خود را در آن صرف مى كردمر.

 غيرقابل مقايسهاى بهر بهر بودند.





 علاقه نشان مى دادند. بد عبارت ديگر، من اخلاقيات و معيارهايى از آنان كسب كردم كه صرفاً مذهبى

نبودند. توانايى نفوذ انسان را، من ازطريق توانايى هاى آنان و ارزشى كه به هر هيز مى دادند شناختم. آنها ورزش كردن و كوهنوردى را تشويق مى كردند و من ورزش، گردش، راهرييايى و كوهنوردى را دوست داشتم. از آن جا كه من ناش ون زي خرج مى دادم، آنها وقتى كه به امورى از اين قبيل مى پرداختم و و يا دير مى آمدم از من انتقاد نمى كردند. آنها اين مسايل را به عنوان تائيدى بر وجود روح مقاومت و شجاعت مىديدند و حتى اگر اين فعاليتها خطرند انـاك و و يا مشكل بودند آن ها مرا از انجام آن ها نهى نمى كردند.
بتو: آنها هيح گاه تصور نمى كردند دارند يك چريك تر تربيت مى كنند.
 باشم. اما هر گاه كوهى مى ديدم، فكر مى كردم مرا به مبارزه مى طلبد. فكر بالا رفتن از كوه و رسيدن بد قله آن بر من چيره مى شد. آنها چگگونه مرا تشويت مى كردند؟ فكر مى كنم هيحچگاه مانعى در مقابل من قرار ندادند. برخى اوقات، اتوبوس و بقيه دانشآموزان دو ساعت منتظر مىى ماندند و من هنوز برنگشته بودم. در ساير اوقات، وقتى كه بارندگى سنگينى وجود داشت، من در عرض رودخانه هاى خروشان شنا
 اين كارها سرزنش نمى كردند. به عبارت ديگر اگر آنها در دانش آموزان خود خصلتهايى را كه دوست داشتند - روح ماجراجويى، فدا كارى يا كوشش كردن ـ تشخيص مى دادند، آنـا آنها را تشويت مى كردند. آن ها دانش آموزان را به سستى نمى كشاندند. ديگران نيز اين كار كار كا را نمى كردند اما يسوعى ها به شخصيت دانـي آنـ آموزان خود توجه بيشترى مى كردند. من با افكار سياسى كه در آن زمان ياد گرفتم موافقت ندارم هر چند كه اين افكار در آن زمان رايج بودند. هم چنين با روش آموزش دادن مذهب نير منر موافقت ندارم.
از چيزهايى كه بد شما گفتهام، مى توانيد از طريق مسايل و مشكلاتى كه مى بايست بر آن ها غلبه مى كردم، و از طريق تجر بيات، رويارويى ها و شورشنهايـا
 در مورد اينكه شخصيت من چگگّنه شكل گرفت داشته باشيد.

من هيَّ گاه يك مشاور واقعى نداشتم. شخصى كه تا حدودى به عهده گرفتن نقش راهنمايى خردمند براى من نزديك شد، همان معلم سياه پوست اهل سانتياگو د كوبا بود كه به كسانى كه مى خواستند براى وارد شدن به دبيرستان آماده
 پیش پای من گذاشت و از او الهام گرفتم. اما وقتى مریض شدم و در آغاز سال
 طولانى از كلاس ششم را |زدست دادم. سیس تصميم گرفتم به مدرسه شبانهروزى بروم. من اين تصميم را گرغتم. همان طور كه مى بينيد، بداقبالى ها در زندگى من، شرايط مناسبى را براى تأثيرات مذهبى قوى فراهم نساخت. و به جاى آن اين شرايط مى بايست بر گرايشات سياسى و انقلابي ام تأثير عميت گذاشته باشد. بتو: مى فهـم. در مورد آن گروه مذهبى يسوعى چه به ياد مى آوريد. خوب بود؟ بد بود؟ به
 گرايش داشت؟ چه جور گروهى بود؟ كاسترو: اكنون بهتر مى توانم قضاوت كنم. دبيرستان من نيز يك دبيرستان

 چحنين باشده،. آدم مى بايست به حيزها، ولو نـى توانست آن ها را بفهمد اعتقاد داشته باشد. اگر كسى چنين نـى كرد، خطا بود، يك گناه به حساب مى آمد و چییزى بود
 آدمى در آنجا پر ورش داده نـى شد.
 چرورش فكر و احساس استوار باشد. اين دو غيرقابل تفكيك هستند. بتو: من نـى خواهم وارد دعواى بـسيار قديـى يسوعى ها و دومينيكن ها بشوم، اما دومينيكن ها از نظر دادن ارزش بيشترى به اعتقاد مبتنى بر آگاهى معرورفيت دارند، در حالى كه يسوعيون تاكيد بيشترى بر نيروى اراده دارند.

كاسترو: من مى یذيرز كه برخى از مردم ممكن است يك تمايل خاص، يك

 من توانستهام در مقابل استدلال قدرت چذيرش داش داشته باشم و فكر مى كنم آماد




 ديگر بحث كردن و جوياى استدلال شدن بیى مورد بوده علاوه بر آن، اگر پآداش و عقوبت ـ و بيشتر عقوبت تا پاداش ـ اصلى ترين استدلال و احساس كه مى توانند پايههایى يك ايمان صادقانه مذهبى باشند،


 تجر يدى كه بر پايه معنويت و بهصورت سعادت ابدى باشد، بسيار مشكل تر از تصور عذاب است. تشريح عذاب آسانتر بود. يك كودك بهتر مى تواند معانى عذا بهايى چورن دور

 در ذهن بشرى راه بدى باشد.
 ارزشهايى مشخص متكى بودم. هرگز قادر نبوده ام تصور كنم چططور ممكن است است يك
 به اعتقاد من اعتقادات مذهبى مردم بايد بر پايه دركُ و دلايل و ارزشها ماهوى عمل آنان استوار باشد. بتو: بدون در نظر گرفتن پاداش و عقوبت؟

كاسترو: درست است. فكر كنم آن چد كه از ترس عقوبت و يا در جسنجوى
 احترام گذاردن ندارد، در زندگى انقلابى منى من يعنى




 ايمان عميق توضيح داد.
بتو: كه همين ايمان نقطه مقابل ترس است.
كاسترو: من فكر مى كنم ايمان چيزیى است كه شهادت را مى سازد. گُمان
 عقوبت مى ترسد. گمان ندارم كسى به خاطر چنين دلايلى قهرمانانه رفتار كنذ.


 آن عمل آدمى پاداش داده خرا خراهد شد ممكن است كمكى باشد، اما فكر نمى كنم اين امر دليل اصلى باشد. كسانى كه كارهاى شجاعانه را به خاطر ترس صورتمى دهند،

 لذائذ، و يا پاداش را دنبال مى كنند، براى حفظ زندگى خود تلاش مى كند

 است.




حتى وقتى مىداند پس از مرگ چییی در انتظار او نيست، انديشه و ارزشهای
 برمى خيزد بدون اينكه انتظار پاداش داشي





 مى كردم و شكَفتزدهد مى شدم.
بتو: آيا در آنجا تبعيض نزادى يا يا اجتماعى وجود داشت؟

 اجتماعى پول تا حدودى اهميت مى دادند. شهريه گران نبود. به عنوان نمونه به ياد مى آروم كه هزينه دانش آموز شبانهر آروزى در مدرسه يسوعى ها در در سانتيا I9rv

بتو: هر ماه • ب پزو؟
كاسترو: بله. معادل • • دلار در ماه.




نام اين انجمن ها چیيست؟
بتو: جامعه تعاون متقابل.




نيز جدا بود اما براى كلاس، غذا، ورزش و كارهاى ديگُى كه در آن جا مى كرديم
 بگيريم • ب پزو چندان زياد نيست. اداره آن جا با اين پول ممكن بود، زيرا كشيشانى كه در آن جا درس مى دادند دستمزد نمى گرفتند. آن ها نقط. غذاى خود را در آن جا مى خور ردند و خيلى ساده و محقر زندگى مى كردند. چند معلم غير كشيش نيز در آن جا بود ـ كه طبيعتاً حقوق كـى دريافت مى داشتند ـ مديريت آن جا نيز بسيار سخت گير بود. يسوعى ها انگيزه



 هول زياد بود. اگر آنها حقوق مى گرفتند، مدرسه رفتن ارزان تمام نمى شد. آن ها

انگيزه مالى نداشتند. اما با اين حال • • پپزو آن قدر ارزش داشت كه تنها تعداد كدى از خانواده هاى آن جامعه از پس آن برمى آمدند. دانش آموزان روزانه چیییى بين هثت تا ده پپز مى پرداختند. اين به معنى آن است كه من جيزهاى ديگُر را از طر يت پرداخت بيست نّزو بيشتر بهدست مي آوردم. در مدرسه زند گى مى كردم غذا مى خوردمر و از آب و برق بهره مند بوجم. مسلماً اين به خاطر محاسن پرهيز كارانه آن مردان بود، با اين حالـ، عده كمى توانايى پرداخت اين مبلغ را داشتند.
بتو: آيا بين هم شاگردى هایى شما سياه هوست هم وجود داشت؟ كاسترو: اججازه بدهيد توضيح دهم. مدرسه ما خيلى انحصارى، و و محدود بود بود بد

 دانشآموز روزانه اهل سانتياگو د كوبا و •r دانشآموز شبانهروزى در مدرسه بودند، خانواده هاى زيادى نمى توانستند فرزند خود را به اين مدرسه بفرستند زيرا



براین خريد بستنى، شيرينى و هيزهايیى مثل اينها فا فراهم مى كردندند مخارج
 مبلغى را يرداخت كنند.
 اختصاص يافته بود و دانشآموزان

 متخصص بود و در سانتياكو د كوبا مسكن داشا داشت مى توانست به عنوان دانش آنموز روزانه به اين مدرسه بيايد.
اما يك معلم نـى توانست فرزند















 بالا بد حساب مى آمدند. اما حتى دلِ كلاس ما دو گروه وجود داشت: فرزندان

بازرگانان، كارخاندداران و متخصصين كه در مناطق عالى سانتياگو د كوبا




 براساس منزلت اجتماعى، خانهاى كه افراد در آن زندگى مى كردندند، و اعتقادات ستنتّ بو.




 داششتيم.







 بغريزم
گُروه مشخصى از دانش آموزان در آن مدرسه وجود داشت كه تفكر بورثورواآريستوكراتى داشتند. آن ها به ديگر دانش آموزان



كه خيلى ثروتمند بودند و از ديخران كناره مى گرفتند رقابت مى كنند. حتى بـد بين
 من از اين مسأله كاملًا آگًاه بودم.







 دانش آموز سِياهيوست وجود نداردا

 به منظور دور نگه داشتن آنها از احساس ناخوشايند بايند بهتر بود يك يا يا دو بهيه






 أينجا احساس ناراحتى مى كند زيرا رنگ يوس يوستشان مانند ساير دانش آموزان

نيست)،.
به ياد نـى آورم كه حتى يك دانش آموز سياهيوست در آن جا ديده باشمر.



مدرسه وارد مى شد آزمايش خون انجام ندى دادند، اما اگر كسى سفيد به نظر




راه نيافتهاند نداشتم. اما اين مسأله ديخرى است و به امور اجتماعى سياسى مر بوط مى شود. به طور خلاصه اين مدارس اختصاصى بودند. من مى توانم بدون تنفر در مورد خوبىى ها و

 بلكه آنها را پرورش دادند. عواملى شخصى و موقعيتهاى شخصى نيز زيادى بر من اثر گذاشت. فكر مى كنم انسان محصول مبارزه و سختى كشيدنها است و مشكلات، به همان شكلى كه دستگاه برش لبه مواد را تيز مى كند، تدريجأ جسم و روح بشر را شكل مى دهند.
بتو: كمى در مورد مراسم مذهبى برايم صحبت كنيد.









كتو: در هاوانا؟

بتو: نام مدرسه حه بود؟
كاسترو:دبيرستان بلن. اين مدرسه به يسوعى هاى هاوانا تعلق داشت و بد خاطر

امكانات و تأسيسات آن بهترين مدرسه منطقد و شايد هم سراسر كوبا بود. يك يك مكان


آنجا مى رفتند.
بتو: آيا اين مدرسه هنوز وجود دارد؟
كاسترو: بعد از يیروزى انقلاب، اين مدرسه به يك انستيتوى فنى تبد آبديل شد و
 بزرگ بود و بعداً گسترش بيشترى يافت. براى مدتى اين اين مركز انستيتوى فنى بود

 وتتى من دانش آموز بودم، در اين مدرسه دويست نفر داني





 را ممكن مى ساخت.
بتو: •ه دلار در ماه؟
كاسترو: بلد.
روح فداكارانه و پرهيز كار يسوعىها، نوعى از زار زندگى كه آنه ها دنبال مى كردند، و كار و تلاش آنها وجود مدرسهاى با پا چنين شهريهاى را ممكن

 استخر شنا. مدرسه شكفتانگيزي برد بود.

 شد تا لباس و چیزههاى ديگر بخرم، مى بايست كتاب مى خريدم و شهريه و ساير

مخارج را مى يرداختم، جمدانم را بستم و براى نخستين بار به هاوانا رفته. بتو: جند سالتان بود؟ كاسترو: دقيقاً شانزده سال. در ماه اوت اوت متولد شده بودم، بنابراين در آن سهتامبر شانزده سالد بودم.
بتو: در اينجا كلابسها در ماه سيتامبر شروع مى شود؟











مى شد.
بتو: منظور از كاشفان چيست؟








 كشف كنيم. به قطارى سوار شديم كه به جنوب مى رفت، در حا دالى كه كوه موردنظر در

شال قرارداشت. سفردر شب شروع شدو ييش ازرسيدن به كوه كه بان د كواجايبون








 منظم بودم. كمابيش به درسها توجه مى كردم، تخيل من هميشه زياد بود و برخى

 فكر مى كنم مسنول بخشى از اين رفتار من معلمان مدرسه بودند.
 برجستهترين آنان بودم، مربيان در دوران رقابتهاى ورز انى
 مسابقات، مدال گرختن ها، و چشم و هم چششمى ها تمام مى شد ـ مسابقد و ر رقابت در
 تكليف مى خواستند. واضح است كه به مسايل درسى اشاره مى كنم زيرا آنها آنـا عموماً

 بودند كه هر چند از نظر سياسى ارتجاعى فكر مى كردند، اما در فيزيك، شيمى، رياضيات و ادبيات توانايى زيادى داشتند. به دورها أى اشاره مى كنم كه از سال

 داخلى اسپانيا تمام شده بود و مربيان ما و آن هايى كه هنوز كشيش نشـده بودند اما از



 درباره كونيستها و ساير جمهورى خوا


در دو طرف صورت گرفت.
بتو: آيا آن دوران براي اولين برن بار در مورد



مى كنيه، اين كار را خواهم كرد.

تمام يسوعيانى كه در آنجا بودند كرايشا




 كنبد، الما در مدرسهاى كـي كي من درس مى خواني حتى يك يسوعى دست جيى وجود نداشت. از اين جنبه، آن دوران بدترين دوراني دران بود. من به اين نكته توجه داشتم امادر مورد آن زياد كنجكاوى نـى كردمر هم مان طور
 ساعى باشم. هر جند درانش آموز نمونه

 عادت بدراداشتم كه در آخرين ساعات براى امتحان آماده شوم. امروزه ما از اين

گُونه رفتار انتقاد مى كنيم و بد درستى چنين مى كنيم.




 مى كردم. عادت كرده بودم دو، سه و يا يا جهار ساعد










امتحانات براى مدرسه بسيار مهم بود.








 مى آمدند تا از دانشآموزان مدرسه يسوعىها امنـيار امتحان بگيرند، سنوالات سخنى

مى دادند كه از سنوالات ساير مدارس مشكلتر بود. شايد برخى از آنان از ديگران ببشتر مى فهميدند، تكرار مى كنم كه آن دوران، دوران جبهه خلقى و اتحاد ضدفاشيستى بود. حزب كمونيست كه قبلاً در تدوين قانون اساسى شر شركت كرده بود. در دولت تا حدودى نفوذ داشت و در تدوين برخیى از قوانين شركت كرد.
 به نظر مى رسيد تخصص من در امتحاناتى است كه آن معلمين دولتى مى گرفتند. اغلب، وتتى حتى بهترين دانش آموزان گيّ مى شدند و ر جواب درستى نمى دادند، من در آن رشته هاى درسى كه مشكل شناخته مى شدند نمرات خـى ياد مى آورم كه تنها نمره بالا رادر درس جغرافياى كوبا من گرفتم و نمرهام • 9 بود.
 آن ها پاسخ دادند (اكتاب درسى كه دانش آموزان از آن استفاده مى كنند خيلى خوب نيست). سبس معلمان ما گفتند كه؛ (اخوب، دانشآموزى ورجود دارد دارد كه از هـان كتاب استفاده كرده ولى نمره او • 9 است)،. مسأله اين بود كه من كمى ازتـخيلم بهره گرفته بودم و تاش مى كردم پاسخ ها را تشريح كنم. امتحانات برانى من يك مسأله حيثيتى بود.
به طور خلاصه، من در امور ورزشى، گروه كاشفان، و تمام فعاليت هاى ديگر فوق برنامه غرق شده بودم و در طول آن دوره به زور درس مى خـى خواندم، اما نمرات خو بى مى گرفتم. از بين هم شاگردى هايم تعداد زيادى دوست نيز پیدا كردم. بدون كوشش و
 كاشف، يك كوهنورد و هم چنين فردى كه با وجود تمام اينها، نمرات خوبى ني نيز مى گيرد معر وف شده بودم. احتمالًا بدون اينكه خودم آگاه باشم برخى گرام سياسى نيز در من قابل تميز بود.
بتو: مى خواستيد در مورد مراسـم مذهبى صـي صحبت كنيد.
 آموزش مذهبى در آن جا ممان شكلى را داشت كه در مورد دبيرستان دولورس برایى شما گفتم. همان سيستم، حتى وتتى درسهايى مثل منطقى و فلسفه داشتيم دنبال

هر سال سه روز براى انجام مراسم مذهبى مى رفتيم. برخى اُوقات اين مراسم در مدرسه برگزار مى شد اما مواقع ديگر به مكانهاى ديگرى مىرغتيم. تمام
 مذهبى، عبادات مبتنى بر اعتكاف، عشاءربانى و سكوت شركت كنند. سكوت كردن بدترين بخش اين برنامه بود. مى بايست به ناگهان لال شد و حتى حتى يك كلام بر زبان

 نتيجه ساعات صرف ناهار و شام اوقاتى دوست داشتنى بودند. در اين ساعات خوش مى گذراندم و كامياب بودم. آموزشه هاى روحانى خيلى زود شروع مى شد. طبيعتاً در آن مدارس مجبور بودم هر روز به مراسم عشاءربانى بروم.

بتو: هر روز؟
كاسترو: بله. ابِن هم رويه ديگرى بود كه من فكر مى كنم اثر منفى داشت:
فرستادن دانش آموزان به عشاءربانى به زور.
بتو: در مدرسه دولورس هم مثل مدرسه بلن؟ كاسترو: بله. به خاطر ندارم كه در مدرسه لاسايه چگگونه بود، اما مى دانم ـ بـه بـه


عشاءربانى برويم.
بتو: صبحها؟
كاسترو: بله، قبل از صبحانه. هر روز همان برنامه را داشتيم. فكر مى كنم به امرى مكانيكى بدل شده بود. هر روز به عشاءربانى رفتن يك عمل افراطى است است ور ور فكر نمى كنم به كو.دكان كمك كند
در كنار عشاءربانى عبادات ديگرى هم بود. آن طور كه اكنون مى بينم، صدها بار تكرار عبارات يكسان، تجليل از مريم مقدس و دعا به ذرگاه خداوند اثر مثر مثبتى نداشت و اين بهترين چيزى است كه مى توانم بگويم. چند بار بايد اين عبارات رات رادر
 عنوان مثال، بعدها من نوعى از عبادت را در يكى از ديگر مذاهب ديدم كه در آن به








بتو: اين يك چيز مكانيكى است. كاسترو: اغلب من مى بايست دعا را به زبان لاتين و يوناني




 ضعف بزرگ بود.
بتو: من هم چنين فكر مى كنم.




 عذاب و هقوبت آن چنان نوصيف مى شد كه گويىى واقعاً وجود دارد. به ياد مى آورم كه در مورد جهنم ـدانـي
 با چنين توصبفى كه از آن مى شد وجود داشته باشد، زيرا هر قدر هم گناهان بك نـ نفر

1. Kyrie eleison, christe eleison - ora pro nobis

رحـت كند خدا. رحـت كند مسـي - ككك پرو ردگًار بر شـا

بزرگ باشد، وجود چنين رفتار ظالمانهاى غيرقابل تصور است و علاوه بر آن مجازاتى كه براى گناهان جزنتى توصيف مى شد، بسيار بى تناسب بود. حتى باور نكردن به چيزیى كه با توجه به حالت جزميت آن غيرقابل دركُ باقى مى ماند گناه به حساب مى آمد. آدم مى بايست به آن اعتقاد داشته باشد زيرا اگر در این حالت تصادف مى كرد و يا به خاطر دليل ديگرى درمى گذشت، به جهنم مى رفت. واقعاً

تناسبى بين گناه و عذاب اخروى و وجه هدن آن ها اين بود كه قدرت انديشه را منكوب كنند. هنوز مثالى را كه اغلب در آن مراسم روحانى گفته مى شد به خاطر دارم. هميشه برخى مطالب نوشته شده نيز
 "(فرزندم مى توانى ابديت را الين طور تصور كنى. فرض كن كرها الى فولادى به اندازه

 وسيله خرطوم يك مگس سانيده مى شود. خب، مگس كره را بالاخره از بين خوا هـر اهد برد ـ يعنى اينكه آن كره نولادى كه به اندازه كره زمين است در نتيجه اين سائيدگى انى


 از تُروريسم فكرى توصيف مى كنم. برخى اوقات آن توضيحات بـ تروريسم فكرى می اينى بدل مى شد. اكنون نزديك به پايان قرن بيستم هستيم و نه خيلى پيش ـ نقط چههل سال ( و من
 آمو زش را ارائه مى كرد. گمان نكنم كارهاى آن ها راه خو بیى براى تقويت الهساسات مذهبى بوده باشد.
بتو: آيا بد كتاب مقدس زياد اششاره مى شد؟ كاسترو: اشاره مى شد ولى نه خيلى زياد. ممكن بود كه معنى يك تمثيل يا يك عبارت از انجيل توضيح داده شود. در طول آن دوره فقط تاريخ كتاب مقدس مورد

 مطالعه تاريخ كتاب مقدس در برنامه درسى قرار داشت و ور درس جان ريالبى بود.
 كودكان و افراد بزرگ سال شگفت انگگيز بود كه همه چيزهايى را را كه از آفرينش جهان تا توفان نوح رخ داده بود بداندر دراند






 بودند؟






 برای آپارتايد، تعبيرى انحرافی انی ارائه دهد



 كتاب مقدس به خاطر دارم. با اين حال، هيه آن داستانها مرا مجذْوب خود مى ساخت: ساخت كشتى




 قدرت هركول وار سامسون كه به او تواناني داد ديوار معبد را با بادست خالى الى شكاف




 كتاب مقدس وجود دارد باشند.
بتو: آيا كتَّى به نام بيروى از از مسيح نيز وجود داشت؟ كاسترو: فكر كنم اسمش را شنيدهام. پی از تاريخ كتاب مقدس، نوبت عهد جديد بود كه تمثيل هاى فراوانى داشت
 مى شد كه خيلى جالب بود. جريان مصلوب شدن و مرگ مسيح همراه با تمام


بتو: حه موقع احساس همدردى با فقرا را شرو ع كرديد؟


 بيماريها ينى كه در ميان آن ها ها وجودداشي


 به طبقه اجتماعى ديگرى غير از طبقه آنان تعلق نداشتم. هميشه با هم بوديم و

ارتباطات مختلفى داشتيم. در آن جا زندگى بسيار آزادانهاى داشتم. در بيران جامعd بورزواتى يا فتوداللى وجود نداشت. بيست يا سا سى خانى خانوار صاحب زمين وجود نداشت كه خانواده هاى آنها يك گروه اجتماعى تشكيل دهند. یدر من يك زمين دار منفرد بود. برخى اوقات يكى ازدوستان او به ملاقاتش مى آمد
 ملاقات ساير خانواده ها نـى رفتند. آن ها هميشه مشغول كار بودند. بنابراين تنها




 آن ها احساس طبقاتى نداشتند و منش و طرز تفكر مردمان ثروتمند و يا زمين داران را فاقد بودند. من از امتياز داشتن بسيارى چیيزها آگاه نبودم. خانواده من هـه چيز داشت و هميشه مورد احترام بود اما من با اين مردم بزرگ شدم و وشد
 اثراتى مى داشت. ارزشهاى اخلاقى من در مدرسه، از طريت معلمان و حتى در خانه و اعضاى خانوادهام خلق شد. در همان ابتدا به من گفته شده بود كه نبايد دروغ بخويم. بدون شك ارزشهاى اخلاقى در مدرسه و توسط والدين و ساير اعضاى خانواده ام به من آموخته شد. اين ارزشها صرفاً ارزشهائى اخلاقى بودند. ماركسيستى نبودند و از يك فلسفه اخلاقى مايه نـى گرفتند. بر مبناى اخلاق مذهبى بودند. خوب و بد و چییزهائى را كه بايد
 كودكان از اصول اخلاقى بر مبناى اخلاق مذهبى بود. در محيط زير كنترل مذهب،
 جذب مى كردند. هر چند كه بخشى از این اعتقادات غيرعقلانى بوذ مثل اين فكر

 چچيزهائى كه غلط است، عدول از معيارهاى اخلاقى، بى عدالتى، ظلم و يا حقه بازى خلق كرد. من نه تنها يك سرى ارزشهاى اخلاقى را به دست آوردم، بلكه تجر بياتى نيز در مورد اینكه چه چییی را مى توان عدول از معيارهاى اخلاقى نام نهاد و


 پֶايه آن استوار شده، مشكل است. مدكن است كسانى باشند كه در اين مورد بيشتر از ديگُران حساس باشند. شخصيت افراد نيز در اين مورد تأثير دارد. چرا ايك نفر از سايرين پرخاشجوتر است؟ به عقيده من، شرايطى كه شخص در آن تحصيل كرده است مى تواند كم و زياد در پرخاشجونى و سركشى او مؤثر باشد. شخصيت و خميره شخص نيز.نقش ايفا مى كنند. برخى از مردم از ديگران ان سر براه تر تر و م مطيع تر،
 عدالت خواهى و عادلانه و غيرعادلانه بودن پديدهها ها به تدريج در انسان رشد مى يابد.
از اين نظر، فكر منى كنم من هميشه احساس عدالت خواهى داشتهام و اين احساس بد خاطر آنحه ديده و تجربه كردهام از خيلى پیش وجود داشته است. هم چنين احساس مى كنم تمرينات بدنى و شركت در ورزش مى تواند چییها زيادى به ما ياد بدهد: استحكام، قدرت تحمل، عزم و اراده، و انضباط شخصى. بدون شك معلمان من، معلمان يسوعي من ـ بـ ويزه يسوعى هاى اسها اسانيائى كه بدون اينكه عقايد سياسى آن ها مطر ح باشد، احسأس قوى منزلت و ارزش شخصى را القا مى كردند، بر من اثر گذاشتند. بيشتر اسپانيانیى ها داراى حسى از منزلت و اعتبار شخصى هستند و اين احساس در يسوعى ها خبلى قوى است. آن ها به شخصيت، راستى و درستى، صداتت، شجاعت و قدرت از خودگذشتگى ارزش مى دادند. مر بيان انسان حتـاً بر او تأثير مى گذارند. يسوعى ها از طريق سازماندهى موكد، نظم، و ارزشهاى خود به وضوح بر من تأثير گذاردند. آنها در اعتلاى مر من

سهيم بودند و بر احساس عدالت خواهاهانه من تأثير گذاردند. هر چجند ممكن است اين








خود را تكامل بخشيدم اگر انسان ارزنشهاى اخلاقى را با روحيهاى عصيان گرا و و مقابله در برابر
 كه مردمان ديگر اعتبارى براى آن ها قائل نيستند شروع






فكر كنم آن چهد را در مورد ايمان به شها گفتم - توانايى استدلال، فكر كردن اندن،





 چيزى در مورد سياست به من ياد داده بود و يا كسى انديشهه هانى انقلابى را به من

هيج كس نتوانست ايمان مذهبى.را از راه به كار گرفتن روشهاى مكانيكيكي،






و احساساتم به دست آوردم.
 بى ارزش است. به همين سان، اگر احساسات نيك خواهانه بر مبناى انديشه هانى
 امروز از خود گذشتگى يك فرد انقلا بى را ممكن مى سازد، از از خود گذشتگى شهدايى





 يافته، ارزش زيادى دراشت دريند. بتو: آيا در گروهى كه در سال آ آ بد پادگان مونكادا حملد كردند، عضو

مسيحى وجود داشت؟






بخخوبى تكامل يافته و انقلابى.
بتو: اين ايدئولوزى را وقتى به دانشگاه مى رفتيد داشتيد؟

بينش دوم / مصاحب
كاسترو: بله، من اين ايدنولورزى را به عنوان يك دانشجوى دانشگاه بيدا كردم.

كاسترو: از طريق آشنايى با ادبيات انقلابى.


 از اينكه ادبيات ماركسيسنى را كثف كنم شرو



 ويزه بزرگي روى من داشت طبيعتأ قبل از تبديل شدن به يك كيك كونيست تخيني















بى اندازه در قلبم یديد مى آمد. ما به آنحچه درباره مارتى و كارلوس مانوئل دسسهدس،
 موردش حرف زديم، تاريخ ديگرى هم بود كه ما آن را مقدس مى دانستيم: تاريخ كشورمان، تاريخ قهرمانان ملى مان. من اين تاريخ را پیندان كه در مدرسه و از كتابها آموختم، از ديگر اعضاى خانواده ام فرا نگرفتم. به تدريج در تماس با انواع از آدمها و رفتارها قرار گرفتم. قبل از اينكه ماركسيست شوم، از تحسين كنندگان بزرگ تاريخ كشور ومارتى
 فكر نى كنم آنها بسيار شبيه به يكديگر هستند. من كاملاً متقاعد شدهام كه اگر ارِ مارتى در همان محيطى زندگى كرده بود كه ماركس زندگى مى كرد، همان انديشه ها
 ماركس قائل بو'د و يك بار در مورد ماركس گفت: (ااز آن جا كه او طرفد انـرار ضعفا بود، شايسته احترام است)،. وقتى ماركس درگذشت مارتى در مورد او پيزهایى بسياز

زيبايى نوشت.
به عقيده من انديشه هاى مارتى حاوى چنان اجزاى زيبا و بزرگى است كـ انسان مى تواند از طريق داشتن ايدنولوزى او به عنوان نقطه آغاز، به يك مار كسيست بدل شود. البته، هر چند مارتى هميشه در جبهه فقرا اترار داشت و از مفاسد جامه مبتنى بر استثمار به سختى انتقاد مى كرد، در مورد اينكه خر ا جامعه به طبقات تقسيهم شده توضيحى به دست نمى داد. وقتى براى نخستين بار به مانيفست حزبب كمونيست دست يافتم توضيحى بر اين امر پيدا كردم و در انبوه حوادثى كه رخ میى داد، يعنى در جايى كه درك پديده ها
 و زشت خويى آنها ـ است من تشخيص عوامل ديگرى را كه به وجود انسان، اخلاقيات او و گرايشات فردى اش بستگى نداشتند آغاز كردم. درك جامعه انسانى، روند تازيخ و تمايزاتى را كه هر روز مىديدم شروع كردم
 اختالف طبقاتى ديگر به نقثه، ميكروسكوب و ويا تلسكوپ نياز نبود. چه كسى بهتر

از من، كه هر دو واتعيت را لمس كزده و وحتى تا حدودى قربانى اين دو شده بودمه
















 كند.








ترتيب به اين كارگران كار مىداد. بد خاطر ندارم كه او هرگز دريافتن راه حلى برانى

 رفتار خصوصيت يدرم بود.
























تجربه را تكرار كردند. به محض اينكه برخى عناصر تنورى ماركسيستى در اختبار










بودم. فكر مى كنم اين مسألل بسيار مهم برا بودي
 فساد سياسى، اختلاس و شبادى و كلاهبردارى انتقاد مى كرد. بتو: حزب ارتدوكس؟


 مظالم:بّاتيستا را در طول دوران قبلى زمامدارى اش تقبيح مى كرذ. اين حزب از از







 پس از فارغالتحصيل شدن، تصد داشتم چند دوره نكميلى را نيز طى كنم.

مى دانستم قبل از اينكه بخواهم خودم را به طور كامل وقف سياست كنم، به آموزشهاى بيشترى نيازمندم. به ويرّه علاقمند بودم اقتصاد سياسىى بخخوانم. در دانشگاه تلاش زيادى كرده بودم تا به منظور دستيابى به يك بورس تحصيلى دوره هايى را كه مرا قادر مى ساخت در حقوق، حقوق دييلماتيك و علوم اجتماعى
 اول تحصيل كمك مى كرد، ولى وتّى در حال تمام كردن كالج بودم - حتى ازدواج





 مرا بر انجام اين كار مُصر مى كرد. سه سالى را كه برانى ادامه تحصيل بدان ها نـا نياز داشتم دردسترسم نبودـ همان گونه كه شها به عنوان راهب فرقه دومينيكن سال هايى را به مطالعه خدابشناسى اختصاص داده ايد ـ من به اين سال ها نياز داشتم تا اقتصاد

بخوانم و دانش تتوريك خودم را بهبود بخشيده و تعميق دهم. در آن زمان نسبتاً به عمده ترين انديشه ها و حشهماندازهاى انقالِّى مجهز شده بودم و تصصيم گرفتم اين انديشه ها را به مرحلد عمل درآورم. پيش از كود انـاى مارس 1901، من يك چشم انداز انقالبى و حتى فكرى براى به اجرا درآوردن آن در
 نبودم. بين رشد اين چشمم اندازها و پیروزیى انقلاب در كوبا هشت سال فاصله وجود

داشت.
گُتهام كه راهنماى نكرى نداشتم. كوشش براى تفكر در مورد مضمون، بهبود و كاربرد این ايدهها در چنين مدت كوتاهى كارى بسیار بزرگ بود. آنچپه از ماركسيسم - لنينيسم فرا گرفته بودم در اين كار نقشى اساسى اينى داشت. من معتقدم



من ديدم كه كونيستهاى كوبايى بد خاطر اتمسفرى كه امبرياليسم، مك كارتيزم و ارتجاع بر آن ها تحميل كرده بود، ايزوله شده اند. ههم نيست كه جه مى كردند، مهم اين است كه به حالت ايزوله شده باقى ماندند. آن ها ترتيبى داده

 بودند اما من تحت آن شرايط هيج كونه امكانات كاميابى سياسى برایى آنها

نمىديدم. بنابراين، من براى انجام يك انملاب عميق اجتماعى، يك استراتزى انقلا بى
 گرنتم اين انقلاب را به كمك توده هاى وسيع، طغيانگر و ناراضى انجام دهم كه آگاهى سياسى بلوغ يا فته ایى از نياز به انقلاب نداشتند، اما اكثريت وسيع مردم را تشكيل
 هستند كه مى توانند انقلاب را بسازند و فاكتور تعيين كننده انقلاب باشند، آن ها را را بايد بد سوى انقلاب هدايت كرد، اما اين هدايت كردن بايد مرحله انـ به مرحلد

 عليه سوسياليسم و كمونيسم به تعصب آلوده بودند. توده هايى كه قادر نشده بودند هِيِ گونه آموزش واقعى سياسى كسب كند و از هـه طرف زير نفوذ وسايل ارتباط


موعظه هاى ارتجاعى ضدسوسياليستى بودند كه در همه جا وجود داشت. سوسياليسم و كمونيسم به عنوان دشـنان بشريت توصيف مى شدند. اين يكى از مصارف استبدادى و غيرعادلانهاى بود كه در كشور ما از وسابيل ارتباط جمعى بد عمل مى آمد و يكى از روشهايیى بود كه همچون هر جاى ديگُر دنيا جامعه ارتجاعى كوبا از آن بهره مى جست. از همان اوايل زندگى مى شنيدى كه سوسياليسم سر زمیمن مادرى را نفى و انكار مى كند، زمين كشاورران را از آن ها و دارايى شخصى را را از
 مى دهد. در زمان ماركس، سوسيا ليسم به اين متهم بود كه تصد دارد زنان را ا اشتراكى

كند ـ اتهامى كه به وسيله متفكر بزرگ سوسياليسم بد شكلى كوبنده رد شد. وحشتناكترين و مزخرفترين چيزها جعل مى شد تا ذهن مردم عليه انديشه هاى انقلابى مسموم شود. ممكن بود بسيارى از افراد كه بخشنى از از توده مردم بودند
 باشند. اما آن ها بكلى نمى دانستند كمونيسم و يا سوسياليسم چحيست. به هرحال وال من
 مردم صرفاً يك مسأله مادى نبود، بلكه اخالاقى نيز بود. آدمها صرفاً از اين امر كه به جاى . . .

 هيِ كس به فكر او نيست و با وى چنان رفتار مى شود كه گويى موجودى كثيف است

و يا اصولاً وجود ندارد: ديگران داراى وجود هستند، اما او هيِّ چحيز نيست.
 ناراضى اند. آن ها ماهيت اجتماعى مشكل را ذرك نمى كردند و گِج و سردرگم بودند. آن ها بيكارى، فقر، فقدان مدرسه، بيمارستان، فرصت هاى اشتغال و مسكن - و هر چیيز ديگر، تقريباً همه چيز را ـ بد فساد ادارى، اختلاس و خودسرى سياستمداران نسبت مى دادند.
حزّب مردم كوبا كه پيشتر بد آن اشاره كردم بر شعله اين نارضايتى ها نفت
 نمى كرد. مى توانم بگُويم دليل اين امر آن بود كه ما مذهب سومى نيز فرا گرفته بوديمه:

مذهب احترام و حت شناسى نسبت به ايالات متحده. اين چيز ديگرى بود. بتو: به خاطر نزديكى اش؟ حضو حضو دائمى اش؟ كاستر و: اغلب در متن هاى رسـمى چنين جمله الى به حشم مى خو خورد: (ا(ايالات متحده به ما استقالل بخشيد، اين كشور دوست ماست، اين كشور به ما كمك كرد و هنوز هم كمك مى كنده).
بتو: بسيارى از توريستهاى آمريكايى نيز به اين جا مى آمدند. كاسترو: البته توريست ها عادت داشتند به آن جا بيايند، اما من دار دارم تلاش
 ماه مه Y Y Y آغاز شده). و اين روزى بود كه ايالات متحده يك جمهورى نو استعمارى را همراه با يك اصلاحيه قانون اساسى به ما داد كه به اين كشور حق



 وقتى ايالات متحده اصلاحيه نلات را به كوبا تحميل كرد (اختيارات اسپانيا
 تسلط كامل يافت. در طول سالهاى اشغال، يك مجلس كوبايى بين ماه نوامبر سال
 تعيين شده بود تا بر قانون اساسى كوبا تحميل شود. اصلاحيه تانون اساس اساسى كوبا كه توسط توماس كولير بلات بانكدار و سناتور جمهورى خواه ايالات متحده پيشنهاد
 را به ايالات متحده در پیى داشت، حق داشتن پايگاه دريايى و مداخله مسلحانه ايالات متحده در كوبا را به اين كشور تحميل مى كرد. مترجم) از پهار سال پیش اينجا را اشغال كرده بود. كشور را به مدت حهار سال اشغا مداخله در امور كشور ما را به ما تحميل كرد. اين كشور بيش ازيك بار در كوبا مداخله كرد و بهترين زمينهار معادن، تجارت و امور مالى و اقتصادى كشور ما را زير سلطه خود كرفت.
بتو: اين متعلق به چه زمانى است؟ .
 ازيك جمهورى، مظهر سياسى استعمار ايالات متحده، در كوبا منجر شد. اين همان





كتابهاى درسى روش زندگ


تمام آن مطالب يك دروغ بزرى بار با بود.




 اطمينان به آينده را كسب كنند.
 برجسته كوبايى ما و هم حنين ماركسيسم مطرح ساختمر بتو: آيا در زمره دست حیى هاى حزب ارتدوكس بوديد؟


 به عنوان يك هدف فورى تبليغ ندى كردم. من بر عليه بى عدالتى، فقر، بيكارى،


 و نقطهاى بود كه من مى بايست كار را براى هدايت آي شروع مى كردم.

 كه نىى توانستم يك عضو حزب كـو كونيني



كنم. روابط خوبى با آنها داشتم، تقريباً تمام كتابهايى كه خواند





حال پیاده كردن اين نظريات بودمر


حزب ارتدوكس تعلق داشتند؟ كاستر و: آنان كسانى بودند كه از بين جوانينى

را شروع كردم.

بتو: تحت چهد عنوانى؟

بتو: اين كانونها جكُنانه بود؟










 مى كردند با استفاده ازروشهانى سنتى شارلاتاتنى و يول خوده، كنترل حزب راد ادر اين ايالت بد دست بكيرند.

حزبد درهاوانا كاملُ قوى بود. هشتاد هزار عضو داشت كه به ميل خود به حزب


 گواتمالا املاكى برایى خود خريده است، اما نتوانست ادعايش رير را




قدرت زيادى داشت.
داشتم مى گفتم كه حزب درصدد پیريروزى در انتخابات رياست جـي 190r
 يك مرحله مقدماتى سياسى مى انديشيدم كه مى بايست جـي مرحله دومى نيز با هدف به دست گـى


 كه تاكنون به كار گرفته شده به انجام برس برسد










به وسيله كوششهاى برخى از رفقا حمايت مى شد، تماس هاى نزديكى با ساكنان











طبقد متوسط را در بر بغيرد.
 عقب برگرديم ودر چارحوب قانون اساسى فعاليت كنيم. ديكتاتورى نظا نظامى بايد از از
 از بين بردن كودتاى ارتجاعى و نفرتانگيز بانيز باتيستا نيرويى واحي








 مى دادند و احزاب مخالف، يعنى همه، متحد خواهند شد. در عرض چند هفته سازماندهى نخستين مبارزان و جنگـجويان ـيعنى نخستين

كانون ها ـ را شروع كردم. ابتدا سعى كردم يك روزنامه كوچك چلى كهى شده و چند

 وقتى زمان به كار گرفتن تجربه رسيد، در انتخاب كادرها و حفظ امنيت سازمان عميقاً مواظب بوديم. اين زمانى بود كه ما به مخفى كارانى
 احزاب و تمام نيروها باشد شروع كرديم. اين گونه بود كه من در آن حزب شر كردم و با بسيارى از جوانان صصيمى و با حرارت آشنا شدم. من همر اه با حند رنقا كه از همان آغاز مرا حـمايت مى كردند، نظير آبل سانتاماريا، جسوس مونتانه،
 هاوانا، و بين كارگران دنبال اين گونه افراد مى گشتمه من به يك كلدر حرفهاى بدل شدم. در ابتداى كار آن جنبش نقط
 كادر حرفهای داشتيم - نقط يك نفر - چچند روز قبل از آغاز حمله آبل سانتاماريا به من پيوست و بنابراين در آخرين ماه قبل از حمله دو كادر وجود داشت.
 رسيد. من با تمام آنها صحبت كردم و هر يك از كانونها و گروه ها را سازماندهى
 با اتومبيل „يـودم؟ چهل هزار كيلومتر. تمام اين كوششها صرف سازماندهى، آموزش و تجهيز جنبش مى شد. چقدر رزمندگان آينده را ديدار كردم، عقايدم را با آنها در ميان كذاشتم و دستورات را به آّانّ دادم! تصادفاً پول آن اتومبيل پرداخت نشده بود. از آن جا كه كادر حرفه آى بودم و دائماً صورتحساب هاى پرداخت نشدهاى وجود داشت، آبل و مونتانه از من حمايت مى كردند و پول اتومبيل را دادند.
 مترقى داشتند يك سازمان منظم خلق كرديم. البته در حال سازماندهى بوديم تا با ديكتاتورى مبارزه كنيم. تصد رهبرى مبارزه را نداشتيم. صرفاً قصد داشتيم با تمام

نيروها همكارى كنيم．تعداد زيادى رهبران سياسى و شخصيت بخو بیى شناخته شده وجود داشت．سيس مرحله إى پيش آمد كه ما نتيجه گرفتيم همه چیِيز حقه بازى، دروغ و يك چيز غيرممكن است و تصميم گرفتيم طرح خودمان را به مرحلف عمل درآوديم．اين كار همه چیز را متحول ساخت．类类类

نخستين بخش مصاحبه را پايان داديم．فهميدم بيشر از آن نمى توانم بى طرفى مفروض روزهايى را كه روزنامه نگار بودم حفظ كنم زير آنچچه شنيده بودم مرا شديداً تكان داده بود．وقتى خداحافظى مى كرديم حدود ساعت

دومين بخش مصاحبه ساعت F／F0 دقيقه بعدازظهر．روز جمعه، بيست و جهارم ماه مه سال 19＾0 آغاز شد：

米浸啚，
بتو：درباره مونكادا صحبت مى كرديم．مى خواستم به ويزه در مورد برخى از
 جريان مونكادا نبودند و در هاوانا بودند ـ مثلًا خوزه آنتونيو آهه واريا كه به عنوان
 نقطه نظرات ماركسيستى داشتند از چه نوع بود؟ كاسترو：اجازه بدهيد بگُويم．در زمان حمله به مونكادا، فقط گروه كسانى كه مسنوليتها و اختيارات عمده داشتند، آموزش ماركسيستى ديده بودند． از اين جنبه، من مى بايست با هستهاى كار مى كردم كه افراد پرمسنوليتى بودند． آن موقع كيفياتى كه ما وجود آنها را در رفقا لازم مىديديم، قبل از همه ميهنیپستى، روحيه انقلابى، جدى بودن، صداقت، اراده براى مبارزه، و پذيرش اهداف و خطرات مبارزه بود．زيرا مبارزه ما عليه باتيستا يك نبرد مسلحانه بود．اين

خصلت ها عناصر و خصايص بنيانى اين مبارزه بود. هيجِ كس ازديگرى نـى پرسيد
 خاطر ندارم. اينكه كسى به خدا اعتقاد داشته باشد يا نه به خودش مر مر بوط بو بود، وـ هر چند اطلاعات و آمارى در اين مورد در دست نيست زيرا همان طور كه گفتم كسى در
 مونكادا شركت كردند اشخاص مو مون

 تبديل شدن به يك عنصر برجسته را شرو ع كرد. فكر مى كنم او برخى آموزش ها هاى مذهبى را از طريق خانواده اش دريافت كرده بود. بتو: آيا پدرش يك كشيش


بتو: آيا هيج نوع تبليخ ضدمذهبى وجود نداشت؟ كانترو: نمى توانست وجود داشته باشد. اين كار غيرقابل درك بود ند هـ ما دنبال آدمهايى بوديم كه بخواهند مبارزه كنند. اين مسألد هرگز پیش هم چنين از اين امر كه اپهواريا برخى آموزش هایى مذهبى را ديده بود، خبر
 نكرده بوديم. هميشه در مورد مبارزه عليه باتيستا حرف مى زديمـ

 خداوند را كه اچپهواريا در وصيت نامه سياسى خود نوشته بود، حذف نموده بود. بتو: چه كار كرده بود؟ كاسترو: كمى قبل از عملياتى كه به مرگ او منجر شد، يك بيانيه نوشته بود.
 صحبت كنم. خب، در حين خواندن وصيتنامه متوجه شدم، يارى و كمكى كه او او به شكل مذهبى - يارى خواستن از خداوند ـ نوشته بود، حذف شدو شده است و بسيار عصبانى شدم. وتتى صحبت كردم از اين مسأله انتقاد نمودم ـ اين موضو ع ع بايد در در







 آن زمان چاب شده باشد واين مسأله را تأييد مى كند. نـى دانم آن آن را شنيدها ايد يا نـانه. بتو: بله، براى من نقل كردهانداندي

حملد كند گان به پادگان مونكادا چد كرد؟



 آن جا آمده بوديم برگششتند.





 تسخير كند. بتو: يك سنوال تاريخى: من رفتم آن مزرعد كوجك
 كاسترو: نه.

بتو: نه؟ من از اين تعجب مى كنم كه آيا شما نمى ترسيديد آنها حرف بزنند.
تمام آنها .....
كاسترو: نه، آن وقت نه. من حتى به فكر آن مسأله نبودم زيرا فكر نمى كردم
 اصلى اش در سا نتياگو حمله شده بود و اين مى توانست يك ضر به واقعى روانى به او

باشد.
من در حالى كه فكر مى كردم تعداد بسيارى در راه برگشتن به مزرعه هستند راه آنجا را در پيش گرفته، و در واقع يك گروه به آنجا رفته بودند. تلاش كردم گروه سازماندهى كنم. مقدارى مواد منفجره برداشتيه و برخى سلاحها را نيز با انواع به نظر مى رسيد براى نقشه جديد و كسانى كه مصسم بودند به كوه بزنند مفيد باشد؛ عوض كرديم. اگگ دقيق تر بگويم، من قصد داشتم به كانى كه چند كيلومتر دورتر از




 در آن نْهِان مى خواستم به خاطر حمايت از گروه حـله كننده به پادگان بايامو به آن حـله كنه، حساب كنم.
بتو: چند نفر به مونكادا حمله كردند؟
كاسترو: حدود • اY نفر.
بتو: چند نفر از آنها كشته شدند؟
كاسترو: اين را بعد توضيح مىدهمم.





شد. گُرومى كه وارد شد، و يا اينكه مى بايست وارد مى شد، حدود • 9 نفر نيرو


 بنابراين تنها . 4 يا نفر به نتطه اصلى رسيدند.
 ساختمان دادگاه و بيمارستان ـ نقشهها را مى دانستند. ما انتظار داشتيم ترارگاه

 به محوطه چشت پاد گان، جانیى كه سربازان خوابيده بودند، مسلط بودند می بی بايست

اسير بغيرند.
وقتى درگيرى با گشتى اتفاق افتاد، برخلاف نقشه ما نبرد در خارج از محوطه
 غافل گيرى از بين رفته و عملى كردن نقشه غيرممكن شده بود. با با اين وجود، اتومبيل اول توانسته بود مدخل پادگان را تسخخير كرده و كنترل كند. وقتى عقب نشستيه، براى لحظلها از آخرين اتومبيل پیاده شدم و جاى خود را به يكى از رخقايى دادم كه آن جا را ترك كرده بود. سبس رفيقى از اهالى آرتميسا وقتى فهميد بايد برگردد و مرا همراه ببرد، مرا از آن جا خارج سا به همين خاطر بود كه وقتى از همان خيابانى كه آمده بوديم برمى گشتم و من



 بودند، اما اين نخستين بارى بود كه دريك عمليات شركت مى كردند ـ بر برخى از افراد ترسبدند و يونيفورمهاى خود را بيرون آوردند. اما هنوز هم گر ومى وجود
 سييرامائسترا كه در نزديكى سانتياكو د كوبا بود راه افتادند. ما با منطقه آشنا نبوديم.

گروهى كه مى خواست همراه با من كار را ادامه دهد، همراه با تسليحات عازم كوه
 نيمه اتوماتيك كاليبر Y ا با گلوله هاى سنگين كه بدون شك برانى عملياتى كه ما نقشه
 برایى مبارزه رودررو و عملا تن به تن خوب بوده، براى جنگُ در نضاى باز باز خيلى مناسب نبود. با يك بغل سلاحهاى كاليبر كوحك و و تفنگ شكارى شار بد كوه زديم.

 رشته كوههاى منطقه تصرف كرده بود. على رغم اين مساله، اگر تجر به امروزراذر آن
 منطقه ما را مجبور كرد پس از ناكامى دريافتن راهى براى رد شدن از كنار إرتفاعات اصلى كه تصرف شده بود، بد مناطق كم ارتفاعتر برگرديم. سپس نقتشه كشيديم تا از


 نشد، و يا دشمن قادر بود با نيروى كافى دست به چنان ضدحملها پـى بزند كه ما نتوانيم شهر را حفظ كنيم، با دو تا سه هزار نفر مسلح بد سيرامائسترا عقب نشينى
 پادگان را گرفتيم مردم سانتياگو د كوبا از ما پشتيبانى مى كنند.


 برويم تا از انبوه نيروهايى كه در آن جا
 استراتزيك سيرامانسترا يعنى مناطق شيب دارتر برسيم.
گروه كوچٌك بود و حتى شامل برخى افراد زخمى نيز مى شد ـ كه البته زخم


شدت زخمى كرد. مى بايست تلاش كنيم راهى براى نجات او بيابيم و او را نزد ديگُرانى كه زخْمى شده بودند بگذاريـم. در نتيجه گروه كوچك بود ديگر رفقا هم بسيار فرسوده شده اند. احساس كردم در وضعيتى نيستند كه بتوانند
 به سختى حركت مى كردند به سانتياگو د كوبا برگردند.
 حمله، ارتش دستگيرى عده زيادى را شروع كرد: برخى از آنها كه راه مونكادا را گم
 موقع از شكست عمليات اصلى مطلع نشده اند، گير افتادند. برخى به موقع در رفتند اما ديگرانى كه تاخير داشتند به محاصره افتادند. ديگران هم به طرق متفاوتى دستگير شدند: ملبس به لباس غير نظامى، و زمانى كه تلاش مى كردند در هتل ها هِ هناه بگيرند و يا از سانتياگو د كوبا خارج شوند. ديگرانى هم بودند كه در دهات گـير تير افتادند. رنقاى مختلف در مكانهاى متفاوتى دسخگير شدند. بتو: گروه شها يونيفورم مى پوشيدند؟
 نسبتاً زيادى داده بود. اگر اشتباه نكنم، يازده نفر كشته و بيست و دو نفر زخـى بودند.
بتو: چند نفر از افراد شما كشته شد؟ كاسترو: من شنيدم كه فقط دو يا سه نفر از رنقا در برخورد ابتدايى كشته و
 شده است، يعنى انقالبيون •V نفر تلفات داده اند. احتصال دارد تا روز دوشنبه تمامى نفر را نكشته باشند. كلاً • 19 نفر در عمليات سانتياگو د كوبا و بايامو شركت كرده بودند، اما آن ها در مورد . Vو شوشى كشته شده حرف مى زدند. تا عصر روز يكشنبه آنها توانسته بودند تعداد زيادى از رنقا را اسير كنند و بكشند. تقريباً يك
 كشته شدند. تمامى اين اعمال سبب مخالفت شديدى توسط مردم سانتياگو د كوبا شد و

ملت را برانگيخت. اهالى شهر فهميدند هر كس دستگير مى شود بـ قتل مى رسد.



 ماموريت خود به مشكل برخورد كرده و تعدادى از آن ها در مكان انهانى مانى مختلف اسير شده بودند.








بتو: گشتى متعلق به پاد آثان بود؟





 رفتم و آنها را بيرون آوردم و تلاش كان كردم گروه متوقف شده و حركت ناگّانى ما و عامل غا غانل


 دست بيايد. از آن جا كه سربازان هثيار شده و موضع گرفته بودند، اين كار

غيرممكن شده بود. براى تسخير آن در، ما نه سلاح هاى مناسب و نه افرادلازم رادر
اختيار داشتيم.
يك نفر در فاصله كاملاً نزديك به من شليك كردـ صداى آن تقريباً مرا كر كردــو



 بريدها يم. اين چيزي

 گفت كه منزلت ارتشى به خاطر حمله عده الى غيرنظامى كـى به به خود جر جرأت دار داده اند

رودرروى آن بايستند خدشهدار شده است است ارتش كسانى را كه اسير مى گرفت به طور سيستماتيك به قتل مى رساند. برخى بعد از دستگيرى بازجويى مى شدند و سپس بیى بیرحمانه شكنجه شده و به قتل مى رسيدند. تحت آن شرايط و در حالىى كه افكار عمومى تحريك شده بود، همان طور كه





 خودشان راازطريق سراسقف به مقامات دولت تسليم كنند. اين گروه مركب از شش رو يا هفت نفر از رنقا بود.

 خسته شده بودند و ما مى بايست براى حفظ جان آن ها راهى پیدا كنيم.

موضوع را با يك فرد غيرنظانى در ميان گذاشتيم و او ترتيبي داد كا كـ گروره با با





سانتياكو د كوبا برسيمر اسيمر


 كشتر مِّزد. مادو كيلومتر دور شده بوديم و اشتباهى كرديم كه طى دو روزي كي كا آن جا با بوديم








 " بتو: هيج كس نگهبانى نمى داد؟




 نمى خواهم فكر كنم كسانى كه با آنها تماس گُرفتّتم ما را لو داده بودند. حنين

اعتقادى ندارم اما آن ها مى بايست به نوعى بى احتياطى كرده باشند؛ مثلاً با تلفن
 نتيجه آن ها ما را دست گير كردند. اين طور بود كه اسير آنها شديم. بدون رين شك بر برخى از آنان تشنه خون بودند و مى بايست ما را در جا مى كشتند. سپس ازروى تصادف يك چپيز باور نكردنى اتفاق افتاد. بين گشتى ها ستوان











 طرفداران واقعى ارتش آزادى بخش هستيم. اين كار آنها را بيشتر عصبانى كرد.


 بيشترى تكرار كرد (اشليك نكنيد. نمى توانيد عقيده را بكشيد، نمى توانيد عقيده را بكشيد). توجه كنيد چه گفت: حدود سه بار تكرار كرد؛ (انمى توانيد عقيده را
بكشيده،.
 حرفه او حسابدارى و عهدهدار امور مالى جنبش بود ـ فراماسون بود و به ابتكار

خودش اين را به ستوان گفت كه هيين مسأله شانس ما را افزايش داد و يا از آنجا كه





 گوش رسيد. سربازان در رفتند، بسبار عصبى بودند و روى زمين خوابيدند بتو: چند نفر سرباز آن جا بود؟ كاسترو: حدود دوازده نفر. بتو: ستوان چند ساله بود. كاسترو: مى بايست حهل ساله بوده باشد. شايد هم FY وقتى ديدم سر بازان دور شدند، فكر كر كردم براى تير اند اندازي

 مى بايست در حالت ايستاده به ما شليك كندلد). سبس ستوان گفت: (شما خيلى
 يك در هزار امكان دارد. اما با اين حال وجود اين شانس به معنى اين نبود كه نجات
 مجدداً زندگى ما را نجات داد بتو: مجدداً؟
كاسترو: بله، او يك بار ديگر ما را نجات داد. قبل از از ورود سراسقف، گروه

 گشت، تمام زندانيان ديگر رادر عقب سوار كرد و مرا در جلو بين خودش و ر راننده نشاند. كى جلوتر، با يك سرگّرد برخورد كرديم. نام او يرز جائومونت، و يكى از افراد

 نكرد. بد جاى آن، ما را بـ زندان شهر سانتياگُو د كوبا برد. اگر ما را با بـ پادگان مى بردند، تكه تكه مى شديم. تا آن وتت، مردم شهر سانتياگو د كوبا نهيميه بودند اسير شديها ريم وريم و در زندان








موضوع را مىدانستند.
بتو: آن زندانى ها از رفقاي شـا با بودند؟




 انراد مهم كه خود را درگير جريان ساختند و انر اعتراض



عامل تعيين كنتده آن ستوان ارتش بودي
بتو: بعد از ييروزى انقلاب بر سر آن ستوان هـر هـ آمد؟

 نرسانده بودند متصر شناخته شد. آنها بعداً تلاشهايى برايى كشتن من صورت

دادند، اما اين تلاشها شڭست خورد. سهس دوران زندان، آزادى از زندان، تبعيد،
 شد، و دو باره، در آغاز كار عقب نشينى هاى جديدى در كار بود. آن ها فكر كردند يك


 را به ارتش برگردانديم و او را به درجه سر وانى ارتقاء داديم. او به عنوان رئيس امور
 جمهورى اقامت داشت و برگارد امنيتى رياست جمهورى رياست مى كرد. متأسفانه
 I9VY ( F.

فردى بسيار مورد احترام همه درگذشت. نام او بِروساريا بود. به نظر مى رسد اين شخص به دانشگاه رنته بود. قبل از آن غردى خردآموخته بود و پیش خودش درس مى خواند. من مطمتن هستم كه او مى بايست يك وقت با من در دانشگاه برخورد كرده و يا مرا در آنجا ديده باشد. واضح است كه او به عدالت خواهى تمايل داشت و انسان شرافتمندى بود. اما حيز عجيب، حيزیى كه طرز تفكر وى را نشان مى داد، اين بود كه او در بحرانى ترين لحظات و چندبار به آرامى در برابر من گفت ـ وتتى به سربازان مى گفت شليكِ نكنند صدايش را
 بعضى از روززنامهنگاران كه بعدها با او مصاحبه كردند بدانند. من هيج وتـ وت از او نيرسيدم. نكر مى كردم مدت زيادى زنده بماند. در سالهاى اول انقالاب، ما هميشه فكر مى كرديم وقت زيادى خواهيم داشت تا بسيارى كارها را انجأم دهيم، در مورد
 "شليك نكنيد. نمى توانيد عقيده را بكشيد). اين عبارتى.است كه آن افسر شرافتمند چندين بار تكرار كرد. در كنار اين كار، وتتى به او گفتم چه كسى هستم و او گفت پبه كسى نگوئيد، به

هـج كس نگونبده بك نشاند ديكر در رفتار او وجودد داشت، و وتّى تيراندازى شروع






كاسترو: بله، از اول مان اوت اوت
بثو: شمادر نتيجه يك مبارزه عغو عمومى آزاد شديد. آيا به خاطر داريد كليسا
هم در اين مبارزه نتش داشت يا نهى






 فهميدند. علاوه بر فشار شديد افكار عـار عمومى، عغو عمومى نتيجه جند عاري






 از پذيرش شرافتـندانه آن نكريخت
 افتخار مى كنيم. اين موضعى بود كه اتخاذ كرديم. بعدما تمام آن اسناد مخفيانه توزيع

شدند و تمام مردم از عظمت جناياتى كه انجام شده بود و از هول انگيزترين جنايات انجام شده در تارين كوبا بود اطلاع يافتند. در همين حال دولت فكر مى كرد كه قدرتش استحكام يافته است.
تمام نيروهاى سياسى ديگرى كه فكر مى كردند موضع طرفدارى از مبارزه مسلحانه دارند، هيّع كارى نكردند و به تدريب منفعل شدند. بسيارى از آنان در حالى كه ما در زندان بوديم به كمدى انتخابات پيوستنـد ازموتعيتى مستحكم برخوردار است و تصميم گرفت به قدرتش جنبةُ قانونى ببخشد او مى خواست دولت غير رسمى و انتقالى خود را به دولتى بر مبناى قانون اساسى و منتخب تبديل كند. انتخاباتى ترتيب داد كه در آن خودش كا كانديدا بود و اطمينان داشت مى تواند دولتش را قانونى كند. از يك سو بسيارى از نيروها از شركت در
 گروهى از احزاب از ووى حمايت كردند و او توانست به پشتوانه منابع دولتى خود را بالا بكشد. او مى خواست به رثيم خود لفافه قانونى بيوشاند. اين انتخابات عامل خيلى مؤثرى در عفو عمومى بود زيرا در تاريخ كوبا اين يك سنت بود كا كه إِنجام



 وادار مى ساخت انتخاباتى صورت دهد؛ تمام اين ععامل تعيين كننده بودند.
 ماتوسط او تعيين كننده بود. او با اعتقاد به اينكه عمليات مسلحانه مضمصحل شده ور وما منابع و قدرتى در دست نداريم، لا يحه عنو را صادر كرد.
 كاسترو: بله. بتو: در همان جا بود كه نخستين بار با پدر ساردنياس كه بعدها در نبردهاى سيرامائسترا شركت كرد آشنا شديد؟ كاسترو: مدكن است. وتتى در زندان بودم، چند راهبه يكى دو بار با من

من فتط مدت خيلى كوتاهى را با بقيه رنقا كذراندم. بتو: آيا در حبس مجرد بوديد؟
 از زندان جزيره كه اكنون جزيره جوانان ناميده مى شود بازديد كرد تاــا خيلى مضحك

 افتتاحى نيز برگزار نشده چرا كه وتت كافى برابى اين جور كارها وجود نداشت در


 آن جا مى آمد غذا نخوريم و به حياط زندان نيز نرويم روى ما بستند. نيروگاه برق در فاصله خيلى نزديكى از محل ما قرارداشاشت و يكى از از
 ما منتظر شديم تا بيرون آمد و سبس سرود بيست و ششم جولایى را با يكديگر خوانديم.
در ابتدا باتيستا فكر كرد كه اين هم بخشى از مراسم خوشامدكويى و يا شايد
 ساكت باشند. سيس در سكوت فرو رفت و وتتى عبارات سرود ما به آن جا جا رسيد كه



 زندان از ديگران جدا كردند. من در حبس مجرد در سانتباگو د كوبا ماندم ريا تا تا اينكه

 از اعلام عفو، رانول (برادر كاسترو - م) را به سلول من فرستادند.

در نتيجه من نمى توانم به پرسش شما ياسِخ بگويم. نكر مى كنم بايد از مونتانه كه در جزيره جوانابن بوده است بيرسيد كه آيا یدر سارديناس در آن موقع با زندانيان قضيه مونكادا تماس داشت يا نه. بتو: آيا به خاطر مى آوريد یدر سارديناس حگونه در سيرامانئستر ا به گروه ملحق شد؟ در مورد او چه به خاطر داريد؟
 غير عادى نبود زيرا ما در حال كسب حـمايت مردم به مقدار بيشتر و بيشتر بوديم. اين در زمانى بود كه نير وى چريكى در سيرا مانسترادر حال تحا تحكيم شدن بود. گرورها

 قدردانى مى نموديم. يك روز در اواسط دوران مبارزه پدر سارديناس، يك كشيث انقلابى كه از مقاصد ما جانبدارى مى كرد به نيروى چريكى ما ما پیيوست. او مدت زيادى را با ما كذراند.
بتو: اين جالب است كه او در زمانى از حيات كليسا به نيروى چريكى پيوست كه هيج كشيشى طرفدار سوسياليسم نبود. با اين حال او مورد حمايت سراسقف خرد انـي نيز بود، حركت از صرفاً شخصى و انفرادى نبود. كاسترو: او ند به عنوان يك سر باز، كه به عنوان كشيش به ما ما بيوست. او در ميان سر بازان به سر مى برد، با ما زندگى مى كرد و در زندگى روزمره ما شريك بود. او او
 انجام دهد. يك نفر تعيين شده بود تا به او كمك كند زبرا نيروهاى ما ما اغلب به اين طرف و آن طرف مى رفتند. وقتى كنترل منظقه وسيع ترى به دست ما افتاده بود او

 يكى ازرسوم اجتماعى بود. دهقانان به اين مسأله اهميت زيادى مى ديادند از خانواده ها از من مى خواستند ییر تعميدى فرزند آنان باشم و یدر سارديناس كودكان بسبارى رادر اين جا تعميد داد. دادن غسل تعميد يكى از كارهايى بود كه او زياد انجام مى داد. خانواده ها به ديدن او مى رفتند. آن ها نرزندان خود را ما مى آوردند و

از من مى خواستند هدر تعميدىاش باشم كه در كوبا چیزی در حد پدر دوم بیه است. من در سيرامانسترا فرزندان تعمبدى بسبارى دارم. احتمالًا بسيارى از آن اينك افسر ارتش و يا فارغالتحصيل دبيرستان هستند. به طور خالاصه، دهقانان روابط تزديكى با ما ايجاد كرده بودند و اين چيزى بيش از دوستى و بيشتر شبيه هـبستگى خانوادگى بود. بتو: آيا او دهقانان را موعظه مى كرد؟ آيا مبارزه را از نقطه نظر ايمانى براى

آنان تشريح مى كرد؟ . كاسترو: البته در آن زمان او از جنبه سياسى طرفدار انقلاب بود و از آن
 همراه با ما دحار مشكانلات زيادى شد. البته أو دهقانان را به طريقى كه امروزه رواج دارد و يا به طريقى كه يك كشيش طرفدار جنبش چچريكى موعظه مى كند موعظه نمى كرد زيرا در زمانى كه ثدر سارديناس به ما ییيوست، كشاورزانى كه در منطقه
 اقدامات سركوبگگانهاى كه توسط ارتش انجام مى شد و خانه ها را به آتش مى كشبد و دهقانان را مى كشت، سيرامانسترا را ترك كرده بودند. آن هايى كه مانده بودند با ما رابطه انى بسيار نزديك داشتند.
 كشاورزان مى ماند. تصور مى كنم او آن ها را در مورد ايمان موعظه مى كرد و كارش او او او بيشتر جنبه مذهبى داشت تا سياسى. و بعد هم همان طور كه كفتم هيجّ كشيشى به اين منطقد نمى آمد و غسل تعميد براى كشاورزان بسيار مهم و مراسمى اجتماعى بود كه اهميت زيادى داشت.
مى بايست بگويم كه حضور او و اين واقعيت كه او در آن جا به عنوان كشيش كار مى كرد و كودكان بسيارى را تعميد مى داد به تحكيم پيوند مردم و انقلاب و بين
 نزديك مى كرد. مواعظ يا كار سياسى او به نفع انقلاب، ماهيتى غيرمستقيم داشت. او خيلى محبوب بود و ههد او را دوست داشتند. همه تلاش مى كردند كارى براي او او |نجام دهند.

بتو: بعدها، آيا به درجه سرگردى رسيد؟ كاسترو: بله. اين درجه در زمانى كه در جنگگ شركت كرد رو و به خاطر رفتار شايستهاش به او داده شد. ما در سيستم نظامى خود معامى مانند قاضى عسیر نداشتيم. راستش را بخواهيد او به خاطر موقعيت اجتماعى و شايسنگى اش بر بـ سرگُردى رسيد.
بتو: آيا شما روى يونيفورم چريكى خود يك صليب كوحك نصب كرده بوديد؟ كاسترو: خب، مردم سانتياگو خ كو با براى من هداياى بسيارى مى فرستادند.

 فرستاد و بنابراين من آن را روى لباسم زدم. بله، صليب را روى لباسم دو دوخته بودم. اگر از من بيرسيد آيا اين كار ازروى ايمان بود، مى بايست بڭويم (انه)ه. درست نيست بگؤيم اين كار از روى ايمان بود. من اين كار را بيشتر به خاطر وا وكنشى در بر برابر آن دختر كوچك انجام دادم. به هر حال ما كشيشى با خودمان داشتيه، و من پ
 بتو: آيا آن دختر از دوستان شما بود؟
 بتو: من فكر مى كردم صليب را مادرتان برايتان فرستاده بود. كاسترو: نه. ما با يكديگر تماس نداشتيم. ارتباط ما مشكل بود زيرا او زير مراقبت شديد قرار داشت. آسان نبود. اما مادرم براى من خيلى دعا مى مرد بتو: اكنون اجازه بدهيد يك كم عميق تر بد روابط انقلاب و كليسا بعد از



 از جمله عناصرى كه به رثيم باتيستا وابسته بودند، كسانى كه از طريق روش هانى نادرست ثروتمند شده بودند، كسانى كه دزدى كرده بودند، و برخیى بخشش ها باى بالایى بورزوازى كه با رثيم باتيستا عميقاً پيوند خورده بودند مورد استقبال قرار گرفت

دست كم 90 درصد مردم ـ در آن زمان چند بار نظرسنجى شد ـ از شنيدن اخبار خوشحال بودند و به خاطر پيروزى ابراز مسرت مى كردند زيرا همه از رزيم باتيستا
 هم چون يك جرقه اميد در نظر مى گرفتند و مهستر از همه، خوللشحال بودند زيرا از رريم وحشت، كه هفت سال طول كشيده بود و در سال هاى آخر آن ههـ خونريزى انى كرد راحت شده بودند.
مشكلات با نخستين قوانين انقلابى آغاز شد. بتو: مثلاً؟
كاسترو: خب، يكى از نخستين قوانين ـ كه شامل افراد زيادى نمى شد ـ
 كه در دوران ديكتاتورى دزديده شده بود مصادره مى گشت. مزارع، شركت هاى
 l90r اين قانون دحدود به آن دوره زمانى شد، زيرا ااحزاب بسيارى كه در دولت
 بودند. اگر محدوده شمول قانون را گسترده مى كرديم، بر تعداد بيشترى از مردم اثر مى گذاشت. بنابراين براى اختلاس هايى كه در دوران قبل از ديكتاتورى باتيستا


 بود مصادره گرديد. اگر زمان اجراى قانون را عقبتر و به زمان آغاز جمهورى مى برديم، مى بايست اموال از راه غيرقانونى به دست آمده را الز از نوه هانى كسانى اين اموال را دزديده بودند مى گرفتيم و در نتيجه تعداد اين گونه افراد بسيار زياد


دومين گام ما كه آن نيز مورد حـايت قاطع مردم قرار گرفت، محاكمه تمام كسانى بود كه مسنوليت شكنجه ها و ساير جنايات انجام شده را به عهده داشتند.

هزاران نفر از مردم شكنجه شده و به قتل رسيده بودند. به هر حال بايد خاطرنشان كنم، سركوبى كه در آن زمان وجود داشت، آن گونه كه عمليات سركوب گرانه امروزه
 حساب شده اعمال مى شود، نبود. آن سركوبى ها آن گونه كه امروزه اين كار يك

 زمانى رخ داد كه نيروهاى ايالات متحده تجر به ويتنام را از سر گذرانده و سيا دانـ فنى وسيعى در مورد چچگونگى سركوب و شكنجه به دست آورده و آن را با به نير وهای آى سركوبگر آمريكاى لاتين، چليس و نظاميان انتقال داده بود. اميرياليسم ايالات متحده روشهاى جنايت و شكنجه خود را در ويتنام تكميل كرد و بنابراين بعدها، در دهه . IQV آن كشورها با سيستمهای سركوب ورى رو برو بودند كه از روش هاى بسيار حساب شده تر و فنى تر شكنجه استفاده مى كردند. در واتع هر چند سركوبى كه باتيستا اعمال مى كرد به معنى خونريزیى وسيع مردم ما بود، اما سركوبى كه در برخى از اين كشورها در سالهاى اخبِر وجود داشته بدون شك بدتر از روشهاى باتيستا است. ايالات متحده و سيا مسئول إين وتايع هستند، زيرا آنان بودند كه روشهانى كشتار، شكنجه و قتل و سر به نيست كردن مردم
 شده نبود. در واتع تنها یيكر معدودى از قربانيان جنايات سياسى ياس يافته نمى شد. بتو: در زادگاه من در برزيل، دون ميتريونه به منظور آموزش دادن اين اين تكنيكه ايكا به افراد ارتش، گدايان را شكنجه مى كرد. كاسترو: اين را دنعه قبل كه اين جا بوديد به من گفتيد. اين مسأله اسفناكى است، الما اتفاق افتاده است. به هرحال، باتيستا مردمان زيادى، دانشجويان، كشاورزان و كارگران را كشت. او انواع جنايات را مرتكب مى شد. بـهـعنوان مثال، يك بار يكى از واحدهاى ارتش باتيستا شصت و دو نفر از زارعين را كه همه مردان
 بودند. شايد ازيك نمونه كشتار نازىهادر ليدايس یس از يك نبرد كه طى آن يك ستون ارتشى به دام افتاده بود دست به اين كار زدند.

محل موردنظر يك دهكده كشاورزى بود كه ربطى به جريان نداشت. دهكدهاى
 روستائيان ازيكديگر جدا بودند. اما برخى مواتع روستاهايى كوحك به وهي وجود مى آمد


او را با ثم كشته بودند. اين يك بى رحمى تمام عيار بود. حتى قبل ازیيروزى انقلاب، وتته در سييرامائسترا يك دولت ابتدايى تشكيل داده بوديم، قوانين جزايه برایى مجازات جانيه

 كنند ـ نمى خواهم بكويم تنبيه آنان كار غلطى بود و فكر كنم كسانى كه تنى كنبيه شدند، مستحق تنبيه بودند ـ اما از نظر حقوقى، روشى كه در اين دادگاه به كار گرفته شد جندان قابل دفاع نبود زيرا يك اصل حقوقى وجود دارد كه طبق آن، قوانين مى بايست قبل از انبام جنايت وجود داشته باشند. تكرار مى كنم: درست از آغاز كار، ما كه داراى معيارهاى قضايى بوديم، تنبيه جانبان جنگى را مقرر كرديم. وقتى انقالاب پيروز شد دادگاه هاى كشور اين قانونها را را به عنوان قوانين معتبر پذيرفتند
 نتوانسته بودند بكريزند توسط دادگاه ها محاكهـ شدند و ازطريق درستى، توسط آن آن قوانين شديداً مجازات شدند. در برخى موارد مجازات مرگُ و در برخى موارد محكوميت زندان اعمال شد. اين زمانى بود كه نخستين تقابل ها عليه انقلاب كوبا در خارج - و به ويثه در ايالات متحده كه خيلى زود فهميد با نوع كاملاً متفاوتى از دولت (درلتى نامطيع)
 مسأله خاصى را با اقشار داخل كوبا ايجاد نكرد و حتى با طبقه ثروتمند و كليسا برخوردى پيش نيامد. برعكس، تمامى اقشار (نظرخواهى هاى انجام شده در اين دوره نشان مى دهد) با اين دو قانون موافقت داشتند: مصادره دارايى هايى كه از دهم
 آن هاتى كه در شكنجه و ساير جنايات دست داشتند.

يس از آن، برخى قوانين ديگر با ماهيت اقتصادى اعلام شدند. مانند كاهش


 شدند. بروز تقابل با شركتهاهى شاريارجى در كشور به خاطر همار هارين امر آغاز شد.



 نخستين قانون اصلاحات شهرى بود.















 جا رايج كرد، يديد آمده بود. اين تعصبات را نـى شد يك شبه تغيير داد.

محو شيوه هاى ناراحت كننده مبتنى بر تبعيض آغاز شد. اين كار با از بين رفتن



 استدلال، تشويق و كار سياسى همراه شود تا بتواند بر تعصباتى كه ريشه عميق دارند

اثر بگذارد.













 بلافاصله بعد از تشكيل جمهورى، بهترين زمينها با به وسيله شركت هاى


 زراعى به خو بى سازمان يانـي


بغش دوم / مصاحه







 است و شهروندان ايالات متحده نيز به تلريج درك كردند بار با دولت متفاوتى سروكار دارند.








 در تاريخ كوبا بسيارى جيزها وجود داشتند كه هركز به مورد عمل كذاشنه نشله

اما سهس تهام اقشارى كه عادت داشتند اداره دولت را در دست خود دارد داشته


 آنها را تشغيص مىدودد. هر هند مـه انقلاب را حمايت و تحسين مى كردنده اما اين حمايت در آغاز

بيش از آن كه جنبه مبارزه جويى انقلابى داشته باشد، عموماً جنبه اخلاقى داشت. وقتى نخستين قوانين انقالابى از تصويب گذشت، انقلاب به تدريج بخشىى از حاميان خود را از دست داد. به عبارت ديگر در حالى كه در ابتدا 90 يا 9 و درصد
 يافت. اما در مقابل حمايت باقى مانده عمت بيشترى يافت. آن • 9 درصد مردم بيشتر انقالابي شدند و بيشتر و بيشتر به انقالاب متعهد گرديدند
 بازگرداندن كارگرانى كه در زمان باتيستا اخراج شده بودند، كاهش اجاره بها، حـايت از كارگران و اصلاحات اراضى - به تدريب نتايج مطلوب را با به بار آورد.
 تدريج تقاضاهايى را مطرح كردند. علاوه بر آن بسيارى از صاحبان صنعت، كه براى ابراز همراهى با انقلاب خودشيرينى مى كردند، در مقابل هرگونه تقاضا مى شدند. بيش از ما كه در دولت بوديم، اين صاحبان
 زيادى براى كارگان به دست آوردند. من حتى مجبور شدم با تمام كارگران صنعت شكر مار ماقات كنم، زيرا درخواست داشتند كه در كارخانه هاى تصفيه شكر چهار شيفت كارگر مشغول كار شود، در حالى كه سه شيفت بيشتر وجود نداشت. از آن جا كه در كشور بيكاران
 فرستادگانى از سراسر كشور در يك تأتر ملاتات كنم. آن ها و حتى افرادى از سازمان خود ما به شدت از تقاضاى چهار شيفت كارى حــا شب را همراه با مباحثاتى طولانى با كارگان ان به سر ببرم تا براى آنها تشريح كنم چرا بد نظر من اين كار راه حل مشكل بيكارى نيست. اين كار آسانى نبود، زيرا
 تضاد بين منافع شركتها و كارگران به نظر برسد. تشريح كردم كه منابع يس انداز شده و منافع حاصل بايد در راه توسعد سرمايه گذارى شود. نمى بايست اجازه مى داديم اين منابع و منافع از دست بروند بلكه بايد آنها را صرف توس رسعه كشور

مى كرديم. هر چند كه من در آن زمان انديشههای سوسياليستى داشتم، اما فكر






 متوسل نشوم. اين كار آسان نيست.







برخورد كرد. اين يك واقعيت تاريخحى استي استا
 قبل از انقلاب كاردينال شده بود ـ با رريم ديكتاتورى باتيستا روابط رسمى در سطـع

عالى داشت.
بتو: نام او حـ بود؟
كاسترو: مانونل آرتهآكا. روابط او با باتيستا عالى بود واين يكى ازيجيزهايى
بود كه وى به خاطر آن نكوهش مى شد شد



 مى دانستند ملاقاتهاى زيادى داشتم. رنيس اتحاديه كارخاندوارانيان، رئيس اتحاديه

بازرگانان، رزساى ساير انحاديه ها و مقامات بلندپايه كليسايى. تمام اين مؤسسات درخواست ملاقات با من راداشتند و من هم با هر كسى كه درخواست ماست مى كرد ديدار

مى كردم. روزهاى اول را كه در هاوانا به سر مى برديم به خاطر دارم. بعد از سه يا چهار








دخالت كنم.
بتو: اوروتيا رئيس جمهور بود؟ كاسترو: بله، رنيس جمهور موقت داشتيه، يك قاضى در در سانتياگو د كوبا، كا كه گرايش صحيحى داشت و به خاطر اينكه دردوران باتيستا برخى از انقا انلابيون را تبرئه كرده بود فرد با اعتبارى شناخته مى شد ـ اين ها ها مزي

 موقعيت عمومى نيستيم. بنابراين به محض پيرووزى انقلاب مسنوليت دولت را را بـ
 واقع بين بود. او از همان آغاز پديد آوردن مشكا




 خواند. در يك موقعيت، اين مسأله به يك درگيرى اديى جدى منجر شد. او شروع كرد تا تا

بيانيه هاى ضدكـونيستى بدهد و به ميل و ساز مبارزه جويانه ايالات متحده و


 پشت سر خود داشت. آن ها از انقلاب، ارتش چر ییكى، و رهبرى انقلابى حمايت مى كردند، اما از اوروتيا حمايت نمى كردند. اگر اوروتيا برای يك ثانيه هم تصور مى كرد اين حـايت مردمى برالى اوست و به شخص او او تعلق دارد، اين ديوانهو وارترين فكرى بود كه يك نفر مى توانست داشته باشد. امأ بد نظر مى رسد او در مرحلهاى بر به راستى به اين مسأله معتقد شد و انجام اعمال ناشى از اين اعتقاذ را آغاز كرد. اين
 مسأله را نمى توان به زور حل كرد. اين غيرمدكن است. اگر بين نير وهاى انقلابى و رئيس جمهور اختلافى بروز كند و ما بخخواهيم او را بركنار كنيم چهـ وضعيتى پيش مى آيد؟ به نظر خواهد رسيد كه در كشور خود كودتا كرده ايمه). در اين مورد من خيلى

فكر كردم.
قبلً من به عنوان نخستو زير منصوب شده بودم و اين مر بوط به قبل از تصويب قوانين انقلابى است. خود وزيران از من خواسته بودند اين مقام را بپذيرم. كسى كه نخستوزير بود بد نمايندگى از سوى بقيه از من تقاضا كرد، و اين درخواست را با اوروتيا و شوراى وزيران مطرح كرد. من فقط يك شرط گذاشتم گفتم: (امن پست نخسستوزيرى را مى پذيرم، الما بايد مرا مطمئن كنيد مسنوليت تعيين سياستى را كه بايد دنبال شود و قوانين انقلابى را كه بايد تصويب شود به عهده
 مسئوليت تصويب نامههاى انقلابى صادر شده را به عهده داشتم. بعد از آن، تعدادى از قوانين انقالِى تصويب شد. اما بعداً، تضادى بنيانى بين نخستوزير و رئيس جمهور كشور پديد آمد. من به اين موضوع ع خيلى فكر كردم. به خودم اجازه ندادم زير نفوذ هيِج گونه عصبيتى باشم و بنابراين تصميم به استعفا گرفتم - استعفايى جدى - و اين كارى بود كه كردم. گفتم: (اترجيح مى دهم استعفا دهم تا اينكه به كارى شبيه به كودتا دست بزنمهل. بنابراين استعفا دادم، و اين امر در

روزنامهها منعكس شد. در تلويزيون ظاهر شدم و دلانل استعفايم را برایى مردم




دنبال تاريخ آن بگردم.
بتو: هنوز در سال 1909 بود؟
كاسترو: بله، هنوز سال 1909 بود. جند





 انقلاب شركت كرده بود به وسيله شوراى وزيران به رياست جمهرورى انتخار انـاب

 استعفايم بك كار تاكتيكى براى حل مسألد بوده است. كفتم: ابراى اينكه ما را را افرادى مجبور به استفاده از زور نيندارند، استعفا مى كنمه، البته، انقلاب را ترا ترك






 دارم. بتو: مى خواستيد به برخوردهايتان با كاردينال اشاره كنيد.

كاسترو: خب، داشتم به شما مى گُتم كه در نخستين روزما ـ مى بايست در ماه

 كردهام. بيش ازيك باردو آدم گوشت آلود و پاق














 بتو: مسأله مدارس، قانون تحويل مدارس (دولتى كردن مدات مدارس - م) كـي

تصويب شد؟
كاسترو: اين كار در ابتدا انجام نشد. اقدامات اوليه ما شامل ملى كـي كردن






اجرا گذاشتة شد. ده هزار شغل ايجاد شد و معلمين به سراسر كشور فرستاده شدند. بدون شك قوانين انقلابى برخوردهايیى پديد آورد زيرا بورثووازى و اتشار زميندار، اقشار ثروتمند، گرايش خود را در مقابل انقلاب تغيير دادند و تصميم
 بودند، مبارزه عليه انفلاب را شروع كردند. اين گونه بود كه درگيرى هاى ابتدايمى با كليسا آغاز شد، زيرا آن بخش ها میى خواستند از كليسا به عنوان وسيله ایى در مقابل

انقلاب استفاده كنند.
هچگونه بود كه آن ها توانستند اين كار را انجام دهند؟ به خاطر عاملى كه خاص


 رفتار عمومى در اكثر كشورهایى آمريكاى لاتين تبديل شد، هرگز اجرا اجنى
 جائى كه •V درصد مردم آن در روستا زندگى مى كردند هيِ گونه كليساى روستايى وجود نداشت. اين مسأله مهمى است: حتى يك كليسا در روستا وجود نداشت، و روستا جايى بود كه •V درصد مردم در آن زندگى مى كردند. عين همين جريان در جايى كه من متولد شدم نيز وجود داشت. ديروزدر اين مورد بد شما گفتم كه در آن جا آموزش مذهبى وجود نداشت و كار انجيلى و يا مربوط به حواريون ــنمى دانم آن را چه مى ناميد ـ صورت نمى گرفت

بتو: بشارت انجيلى.
كاسترو: بشارت انجيلى.
همان طور كه مى گفتم، جامعد ما اسهاً يك جامعه كاتوليك بود و غسل تعميد بحهها و تمام چیزهايیى را كه ديروز به شما گفتم از روى سنت انجام مى داد اما

آموزش واقعى مذهبى و يا اعمال مذهبى وجود نداشت. مذهب در كوبا عمدتاً از طريق مدارس خصو اعـى انـى انتشار مىى يافت و ترويج
 ديروز ازآن ها ياد كردم و فرزندان افرادثروتمند كشورو وابستگان آريستوكراسى، يا

كسانى كه خودشان را آريستوكرات مى ینداشتند، فرزندان قشر بالايى طبقه متوسط،
 مى توانست فرزند خود را به عنوان دانش آموز روزانه به اين مدرسه ها بفرستد و ماهانه مبلغى معادل ده دلار شهريه بيردازد. اين مدارس اصلى ترين وسيله انتشار مذهب در كشور ما بودند و در نتيجه اين كود كان تنها كسانى بودند كه تعاليه مذهـه

 در مورد اعمال مذهبى بود. به عنوان مثال، برخى از آن ها حتى به مراسم عشاهربانى انى
 بسيارى ديگر روز يك شنبه به عنوان يك عمل اجتماعى و يا به خاطر اينكه اين كار يك نوع رفتار ممتاز بود بد مراسم مذهبى مى رفتند و بعد، بعد از اين كار، مى رفتند بـد وقت لذت بردن اززندگانى خوش و ثروتشان. آن ها به رعايت صادقانه اصول مذهبى


 محلات معمولى شهرها وجود داشت و هر جايى كه جريان توسعه بخخش هاى جـى جديد شهرى براى اقشُار بالاى بورزوازی - براى ثروتمندان - وجود داشت، مطمينّاٍ
 آلونك ها و محلات فقيرنشين، ارائه هيج گونه خدمات مذهبى تضمين تشده بود. به عنوان يك قاعده، طبقات ثروتمند با السقفها و سلسله مراتب كليسا روابط خانوادگى داشتند. در كنار اين مسايل، بخشش اعظم روحانيت نيز اصل و نسب خارجى داشت.
 بودند كه انديشه هايى ارتجاعى، دست راسر هورد و حتى طرفدار فرانكو _داشتند. نخستين درگيرى ما با كليسا زمانى رنَ داد كه آن ها تلاش كردند از كليسا به عنوان وسيله ایى بر عليه انقلاب استفاده كنند. البته كليساى كاتولبك تنها كليسايى نبود كه مدارس خصوصى داشت. برخى از كليساهاى

هر وتستان نيز از اين مدارس داشتند ـ نه زياد، فقط جندتايى - و براى خودشان
 وجود داشت كه خوامر من در آن جا تحصيل مى كرد و يك مدرسه يروتستان بسيار معتبر بود. مدرسه گرانى نبود ودر واقع بسيار اقتصادى بود. نمى دوانم كه آيا كمكى هم از كليسا دريافت مى كرد يا نه.
در \#كاردناس" مدرسه ایى بود كه هروگرسيوا ناميده مى شد و آن نيز يك مدرسه هر وتستان بود. اعتبار زيادى داشت و بسيارى از فارغالتحصيلان آن اكنون از همراهان انقلاب هستند. به عنوان مثال، رفيت يمين نارانجو در اين مدرسه درس خوانده است. مشهورترين مدير اين مدرسه هنوز زنده است و هميشه از انقالاب
 مدرسه به بخش كمدرآمد جامعه متعلق بود. هم حنين برخى مدارس یروتستان در هاوانا وجود داشتند كه نام برخى از آن ها ها انگليسى بود. يكي از آن ها، اكر درست به خاطر بياورمه كالج كندلر ناميده مى شد كه مدرسه ای كاملا خوش آب و رنگگ بود و نام انگليسى هم داشت. اين مدرسه را به خو بى به خاطر دارم زيرا وتتى به مدرسه بلن مى رفتم در رشته بسكتبال و بيس بال با با تيم آن مسابقه مى داديم. مدارس خصوصى غيرمذهبى نيز وجود داشت. تقريباً تمام مدارس و از جمله مدرسهأى كه من بدان مى رفتم كاتوليك بودند. اين مدرسه در مجموع هزار دانشآموز داشت. بزرگترين مدرسه كشور بود. در حال حاضر چیندين مدرسه داريم كه هر كدام . . 0 دانش آموز شبانهروزى دار دارند. آن مدرسه هزار نفر محصل داشت كه حلود • $\backslash 0$ تا . . . نفر آنان شبانهروزى بودند. نام آن دبيرستان بلن

بود، بزرگترين و يكى از معتبرترين مدارس در كشور. اين مدارس منابعى بودند كه كليساى كاتوليك را تغنـي اعتقادات ديگر را كه مى توان آن ها را العتقادات مردمى ناميددر نظر نمى گيرم. تمامى اشتياقى كه نسبت به بانوى نيكو كار ما وجود داشت مردمى بود و اشتياقى كه نسبت


بود، همان طور كه سنت توده ای .غسل تعميد چنين بود. بتو: شما انكار نمى كنيد كه در فرهنگُ مردم كوبا اعتقادات مذهبى گسترده ای

وجود دارد؟ به عنوان مثال اين امر را مى توان در كارهاى مارتى مشاهده كرد، هر چند
 هميشه غيرمذهبى بوده اند و هر گز اعتقاد مذهبى نداشته اند. با توجه به اطلاعات كـى كه در مورد اين كشور دارم، اين احساس راپ است، مذاهب إفريقايى نيز نفوذ داشتهاند و كلا در فرهنگ كشور اعتقاد مذهبى نفوذى گسترده داشته است. آيا اين را قبول داريذ؟
 بانوى نيكوكار ما، لازاروس مقدس و مقدسين متعدد ديگر. گفتم كه روحانيت

 شمأ در مورد يك مذهب گسترش بافته صحتبت مى كنيد. خب، من من معتقدم در تارين
 وقتى كلمب با كليساى خود ـ كليساى كاتوليك ــ به اين جا وارد شده شـشـير و
 صليب اين حق را ستايش و تقديس كرد. همه بوميانى كه در اين جا زندگى مى كردند اعتقادات مذهبى خودشان را داشتند.





 مسيحيون با اخالاقيات خود وارد شدند و گفتند كه بوميان سنگدل هستند. اگر اگر يك آزتك به اسهانيا مى رفت، ممكن بود فكر كند اسهانيايى ها بيرحمند. زيرا كشيشان را وامىىدارند در گرماى تابستان خرقه بيوشند، و يا شايد فكر مى كرد ساير مسايل

آن جا خيلى بى رحمانه است. او تضاوت مى كرد و اسهانبايى ها مى توانستند بد نظر
 مرتد را زنده بد آتش مى انداختند شها بايد تحليل كنيد كه در هر يك از اين دو حقدر وحشى گرى و و سنگـدلى





 كه به اندازه آزتكها و ماياها مذهبى باشي اشند












 جهان آمدند اشخاص مذهبى ترى بودند. فكر نكنم آن فاتحان اصلا آل آدمهايى مذهبى بوده باشند. وقتى تاريخ هند، چين و يا آفريقا ـ تاريخ همه مردم ـرا تحليل كنيد، نخستين

چچیى كه متوجه آن مى شويد، مذهبى بودن است. علاره بر آن، متوجه مى شويد اين مذهبى بودن آميخته با خلوص و بى آلايشى است و حتى اگر ما آن را درك نكنيه، يا يا به نظرمان مسخره و وحشيانه برسد و يا حتى اگر چنانحهِ در بسيارى مواقع گفته مى شود، (آننها وحشى باشند و به ماه يا يك حيوان، و يا اشياء اعتقاد داشته باشنده، باز بى آلايش هستند. در طول تاريخ بشرى، اولين چيزى كه قابل ديدن است گستردگى مذهب است. اين اصلى نيست كه فقط بر مردمان بخصوصى اولنى منحصر باشد. بلكه تمام مردم به طريقى مذهبى بوده اند، و بدون شك در كوبا هـ هـ چهنين بوده
 عبارت ذيخر، فقدان اعمال مذهبى ويا شركت فعالانه در امور كليسايى بوده است. ما تركيبى از مذاهب ويك معنويت داشتيم كه به طور كلى زيرنفوذ انديشه هاى مذهبى و

اعتقادات بود.
فكر كنم تعداد كمى از جوامع ازداشتن چنين موقعيتى گر يخته باشند. به عنوان مثال در مكز يك مذهبى بودن بيشتر از اين جا بوده است و اين مطلب در مورد ساير كشورهاى آمريكاى لاتين نيز مصداق دارد. در خود اسپانيا، گستردگى مذهبى با مفهوم بزرگترى وجود داشته است ـ كه شما در مورد آن حرف زــ زديد ـ اما اين گستردگى مذهبى به هزاران روش مختلف غير از اعمال مذهبى سيستماتبك بيان

مى شد.
بتو: صحيح.
اكنون ترجيح مىدهم برگرديم سر اغ آن درگيرى هاى اولبه با كليسا. به عنوان مثال مسأله آموزش در مدارس، فكر كنم اين امر مى بايست در روابط بين كليسا و انقلاب يكى از مشكل ترين مسائل بوده باشد. كاسترو: وتتى درگيرى ها اوج گرفت ــ اين درگيرى ها در واتع تقابل هاى
 كرده بود و تلاث/مى كرد از آن استفاده كرده و اتسقف ها، كشيش ها وا و كاتوليكهاى معمولى را به سوى اتخاذ مواضع ضدانقلابى هدايت كند ـ ـ سبب ايجاد واكنش مخالف در ديگر بخششهاى كاتوليك، اقشار طبفه منوسط كاتوليك، و اقبشار كمدرآمدى شد كه اين گرايش ضدانقلابى را نپّيرفتند. يك گروه از فعالين كاتوليك،

كه عمدتا از زنان تشكيل باعته بود ـ و اين زنان ميشه در مورد مسايل انقلاب
 جداً از انقلاب پشتيبانى مى كرد. بسيارى از آنان اعضانى بنيان كذار فـار فدراسيون زنان كوبا بودند.

- اما كليساهاى يروتستان موضع متفاوتى اتخاذ كردند. مى توانستم ببينم



 بتو: بيشتر با يكديگر متحدند.


 انديشه هاى خود از كاتوليكها ثابت دلد
 ميشه خوب و راحت بود.
 اعتقادات كاتوليكى نيز مشكلى وجود نداشت و مسايلى كه يیش آمد با بامؤسسات


 اغلب سبب بروز مشكلاتى در همه جا مى شـر شوند.






مى كردند روبر و مى ديديه. هيّ گونه مشكلى با اعتقادات مذهبى نداشتيه بلكه
 يا مذهبى. در شرايط خاص كوباضديت بين انقالاب و اين نظريات رشد كرد و مادر چند مورد با كليساى يروتستان دجار مشكا درياتلات شديم.







 مى دهند و در مدارس بورسيه خود دارد.



 دبيرستان دولورس در سانتياگو د كوبا به • • نفر محدود زمان حتى . . مى ناميم - وجود داشت و و ما در حال حاض

 بهرهمند هستند. ما اكنون بايد به ميزانى . .





كوبا اكنون حدود هزار مدرسه آمادگى دارد در حالى كه قبل از انقلاب چنين







سوسياليستى فراهم شده است.





 بنا كنيه، رخ داد نياز به ملى كردن مدارس




 كاتوليك يا پروتستان نبودند، بلكه همد مدارس ملى شد. مى بايست هده اين مسايل را مرور و تجزيه تحليل كنيم. به خاطر داشي

 صورتى كه اين قضايا يشش نـى آمد آيا هنوز، يعنى \& مدارس وجود داشتند يا نه، به شما مى گفتم كه شايد هنوزوجود مى داشتند. به عبارت


 تبديل شوند - مخصوصاً وقتى اين فعاليتها خرابكارى، بمب گذارى و ساير نعاليتها و تحركات مختلف سيا و بعالوه حملات ايالات متحده و محاصره اقتصادى مربوط باشند كـر كـر كشور را در موقعيت


 تأمين آموزش براى بخشهانیا



 حاضر هم در كوبا خانواده هانى وجود داني









 راه تحمل هزينه هاى آموزشى درن انـي


است، مى بايست براى اختصاص اين . . اممليون دلار براى ساير اهداف تصمبم

بنابراين، به دور از خشكانديشى و و عدم انـي انعطاف در مورد نياز به ملى كردن













داد آيا اسقفها شكنجه شدند؟ در كوبا حه وضعى بير بود؟

 درگير بوده است و در امبراتورى قديمى تزاريارها اين جريان در در رابطه با كا كليساى ارتدوكس رنَ داد.
بتو: و در مكزيك نيز وقتى انقلاب مكزيك رن دن دادي


 شد. اصلاحات به جنايت و خونريزي
 هزاران نفر در اين درگيرى هاى مذهبى كشته شدند. به عبا عبارت ديكر، جنايت نه تنها

بخش. دوم / مصاحبد

 دلائل قربانى شدهاند حساب كرده است يا نه. بتو: به وسيله انكيزيسيون.
كاسترو: بله، و بعد از انكيزيسيون، توسط اين و آن. تا آن جا كه من درك مى كنم، هر كس به طريقى به خشونت متوسل مى شد. برخى او اوتات دولت ها اي اين كار را مى كردند، و برخى اوقات نيز كليسا. به عبارت ديگر، خشونت وجود فقط در دركيرى هاى سياسى. اين خشونت در خود نهضت هاى مذهبى وجى وجود داشت
 مسيحيت، ميليونها نفر از مردم به نام كليساى كافر مذهبى رم قربانى شدند هيجّج كس نمى داند حند نفر از مسيحيان در طول دوره . . -مسيح آغاز و به پذيرفته شدن مسيحيت به عنوان دين رسمى اميرانورى ختم مى شود به وسيله اميراتور رم قربانى شدند.

 خشونت اعمال كرد. به همين دليل است كه پديد آمدن خشونت در در برخور دردها جنبشهائى سياسى انقابى و كليسا جيز غيرمنتظرهاى نيست. اجازه بدهيد در مورد انقلابات كلاسيك حرف بزنيم. انقاب فران فرانسه كه يك رخداد تاريخى عمده است، شاهد برخورد بين انقالاب و كليسا بوده است كه البته


 بايد آنها را طبقه متوسط ناميد). كشيشها و رورحانيت جزء ـ هم حنين برخى
 یانششاه فرا خوانده شده بود تشكيل شد، حتى برخى ازطبقه اشراف حـايت خود را از طبقه متوسط اعلام كردند. اكثريت از روحانيون جزه، كشيشها هار و و نعدادى از


انفلاب حمايت كردند از نظر دور داشت. اين نخستين انقلاب كلاسيك در دوران ما بود درضمن انقالاب خونبارى هم بود. اسقفها و كشيش ها طى مبارزه به وسيله هر دو طرف دعوا قربانى شدند. نبايد فراموش كنبم كشيشها در انفلاب فرانسه نقش تعيين كننده الى بازى كردند.
 بلشويكى نيز به اين يا آن طريق تكرار شدر در من با با آن جنبه جندان آشنائى ندارم اما تصور مى كنم هدچون هر انقالاب ديگر مى بايست بين كليسا و انقلاب تصادم هانى بد وجود آمده باشد و ممكن است برخى از كشيشها نيز اعدام شده باشند. مطمنن نيستم زيرا در اين جريانات بزر
 كتاب هاى زيادى در مورد آن نوشته شده ـ اما در انقابلا روسيه هم برخور ردهائى وجود داشته است.
 انقالب سوسياليستى بلكه انقابى اجتماعى - و بسيارى چيزها در آن اتفاق افتاد. بخشى از كليسا با انقلاب بود و بخش ديگر عليه آن. اين امر امر به درگيرى هاى شاى شديد و خشونت انجاميد. برخوردى خونين بود.
 خونريزى همراه بود. هر دو طرف دست به جنايت زدند و كشيشها ـ و شايد
 كشيش هائى را اعدام كرده باشد.
حالا اجازه بدهيد بد انقلاب خودمان ببردازيم. اين يك انقلاب عمقى بود.
 نبوده است. بايد بغويم مهم ترين مسأله اين است كه با هيّع كشيشى يا آدم معمولى بدرفتارى و خشونت نشده است. وقتى در سييرامائسنرا بوديم، قوانينى بر عليه




بغش دوم / مصاحبه
ما نه نقط از طريق جنگيدن، بلكه به خاطر اين امر كه مى دانستيم حگونه با

 مهم را از دهانشان بيرون بكشيهم. واضح است كه قوانينى برای خودمان داشتيم. وتتى جاسوسى را مى گرفتيم. او را محاكمه، محكوم، و حتى اعدام مى كرديمه اما هرگز براى گرفتن اطلاعات كسى را شكنجه نكرديم. معمولًا آن افراد آن چنان

روحيه خود را مى باختند كه ما از انجام چـنين كارى شرم داشتيه.
 بود ما نمونهاى از شكنجه و جنايت را در مقابل سربازان خود بگذاريم. اين كار
 روحيه يك عامل بنيانى است، شكست خواهد خورد. ارزش ها و روحيه سلاع هاى درونى انسانند. همان طور كه مى دانيد، بدون اينكه اعتقادات رادر نظر بخيريم، ما با بد
 گرفت و يا سعادتى ابدى خواهند يافت. آن مردان برایى مرگ آماده بودند ـ هر هر چند
 معتقد بودند ازدست دادن زندگى شان، حتى وقتى تنها دارايى شان بود، درراه آن ها


رفتار كند و جحگونه مى تواند اين ارزشها را لكهدار كرده و خراب نماي نـايد؟ حتى يك سر بازدستگير شده توسط نيروهاى ما اعدام نشد. اين امر به ما كمك زيادى كرد زيرا در كسب اعتبار، اقتدار وروحيه نيروهاى انقلابى در برابر دشـنى كـي زندانيان را شكنجه مى كرد، به قتل مي رساند و از هيجّ جنايتى باك نداشت
 اين سياست جدى و تعيين كننده بوده و ما هيج گاه وجود جنايت را تحمل نكرده ايم. مهم نيست كه دشمنان انقالاب چه مى گو يند. آنها اين طرف و آن طرف مى ور ورند و
 آن ها را مى خواند خشمگين و عصبانى بودن آن ها را متوجه مى شود زبرا الز يانتن حتى يك مورد كه بتواند بد عنوان شاهدى بر قتل، شكنجه و يا سربدنيست كردن

افراد توسط انقالب محسوب شود عاجزند. تاكنون هيج موردى وجود نداشته است و آنها هرگز جيزى چیدا نخواهند كرد. انقلاب ما انقالابى قانونمند بوده است و و به طريقى قانونمند نيز گسترش يافته است. ما خيلى راديكال بوده ايم، اما هرگز افر اط نكرديم. براى خدشهدار ويا ملكوك كردن آن ارزس ها كه ايهههاى اساسى انقالاب ما هستند، ما مجوزى نيافته ويا قبول نكرده ايم و يس از اين نيز قبول نخواهيم كرد. از اين نظر به شـا الطمينان مىدهم كه نه كشيش، نه اسقف و نه حتى بدترين دشمنانمان ـ كسانى كه تلاش كرده اند
 هدف اعمال خشونت بار قرار نگرفتهاند. زمانى بود كه در كوبا . . ضدانقلابى وجود داشت. هر وقت ينج، شش نفر ضدانقلابى گردهم مى آمدند، سازمانى تأسيس مى كردند. آنها اعتقاد داشتند با يشتيبانى، كـك و و حمايت ايالات متحده از مبارزه آنان عليه انقلاب، انقالاب نخواهد توانست در مقابل خونريزى مقاومت كند. انواع فرصت طلبى ها در اين سازمانها وجود داشت. احتمالاً هر كس كه جنايت جدى مرتكب مى شد، به اعدام محكوم مى گرديد، اما تنها براساس قوانين جارى و هـراه با محاكمه و ارائه شواهد جنايى انكارناياير. كفتم كه . . .r تا از اين


 روش هاى ديگرى به كار مى بردند. آن ها گروه ها را شناسايى مى كردند و عـا عناصر
 اكثر اين سازمان هاى ضدا نقلابى دردست افراد ما يعنى انفالابيون بود. اين نتيجه انى
 متوسل نمى شد.
فرض كنيم يك ضدانقالِى در زانويه سال 199 ایارهايى كرده بود. خب، ما
 چه كارى بوده است، كجا رفته و با چه كسى ملاقات كرده است. ما تمام اطلاعات مربوط به او را در دست داشتيم. حال فرض كنيم او در سال 194ヶ اوستگير مى شد

بخش دوم / مصاحبه







 خشونت بدنى بد دست نيامد.
 ضدانقابيى اعدام شده است يا نه. جواب منفي استى است. آيا از جن جنبه قانونى اين كار







 تعدادى از موارد نيز وجود داشت كه به فعاليت هانى جدى ضداني





 مجازات مرى اعمال نشد. در واقع تعداد زيادى از كشيشان جناياتى جدى مرتكب

نشدند زيرا درگير فعاليتهاى سياسى مخالف شدن يا حـايت سياسى و يا ايدنولوريك از ضدانقلاب كردن يك هيز است، و مرتكب خرابكارى شدن و فعاليتهاى جدى ضدانقلابى انجام دادن يك چيزّديخر. راستش تعداد زيادى از اين گونه كشيشها وجود نداشتند. با اين حال در هيج يك از مواردى كه مجازات اعدام قابل اجرا بود، هرگز اجرا نشد. با كشيشها ها هميشه با ملاحظات خاصى رفى رفتار مى شد. بعضى از آن ها به خاطر شر كت در فعاليت ضدانقلابى محكوميت زندان يافته بودند، اما تمام مدت زندان خود را نگگراندند. آن ها برایى مدت ها ها بـى بسيار محدودى
 مجازات هايى كاملًا عادلانه بود، اما نمى خواستيم اين تصور را ايجاد كنيم كد

انقلاب كشيشها را به زندان مى اندازد.
 - بود كه بسيار باهوش، باقابليت، داراى توانايى هايى سازند و اين امررا كه درگيرى هاى بين كليسا و انقلاب عقلانى نيست درك مى كرد و تلاش

 ابعاد اين درگيرى ها نقشى مهم به عهده داشت. و به كمك او به عـو عنوان يك ميانجى، ما هند كشيش زندانى را آزاد كرديم.
بتو: آيا كليساها بسته و كشيشى ها تبعيد شدند؟ كاسترو: در كوبا هرگز كليسايى بسته نشد. زمانى بود كه رويارويى سياسى واقعاً حاد شد و به خاطر گرايشات سياسى خصمانهاى كه برخى كشيش ها در پیش
 اخخراج شوند و اختيارات آن ها را به كسانى داديم كه در اين جا باقى مى ماندند.


 كرديم. بعد از آن، روابط با با كليسا عادى شد شد بتو: در مورد آن كاردينالى كه بعد از تهاجم خليج خوكها به سفارت آررانتين

 نمى دانم حرا حنين شد، اما واقعيت اين است كه به اقامتگاه سفير آررًانتين رفت.


 چيزى است كه رخ داد.
 مسلحانهاى در ايالت اورينته ترتيب داد. او ابتدا در مدرسه دينى كوبره در


 داشت: يك خويشاوند كاردينال موضع ضدنـي











 كاسترو: نه، بعد از حمله نه، بلكه در روزى كه اين حمله آغاز شد.

بتو: در آغاز سازمانهاى انقلابى متحد (او.آر.آى) متشكل از جنبش بيست و



انقلابى متحد به حزب كمونيست كوبا تبديل شد. كاسترو: بله.
بتو: آيا اين درست است كه افراد مسيحى مجاز به عضويت در حزب
كونيست كوبا نيستند؟
كاسترو: درست است.
بتو: حقيقت دارد. اين حزب تا حد يك حزب الحادى، كه وجود خدا را انكار
 يك حزب غيرمذهبى تبديل شود؟ هم چنين آيا هيِ امكانى وجود دارد كه زمانى در

آينده يك مسيحى انقلابى كوبايى بتواند به صفوف حزبي بـى وارد شود؟ كاسترو: اين يكى از جالبترين و مهم ترين سنوالاتى است كه شما در مورد مذهب و انقالاب پرسيده ايد.
 لنينيستى، يك مفهوم سوسياليستى ازمبارزه سياسى در سال ها قبل از از 1901 در دهن خود داشتم. حتى در دوران پيش از آن فكرى در مورد استراتزیى موردنياز اين مبارزه
 سازمان دادند اين گرايش را داشتند، و گفتم كه ما استراترّى و برنامه الى داشتيم كه

 تكنيكى، ميتوان آن را برنامه آزادى و استقالال ملى خواند. اين برنامه تشكيل
 از طريت روش هاى نوينى كه مى توانستند خصلت سوسياليستى داشته باشند دنبال شود.
البته، اكنون كه در حال گفتگو هستيم سال 19^0 است، خرض كنيد به سالهاى 1909، 1901، 1999.، .199 يعنى زمانى كه تجربههای فعلى را

نداشتيم برگشتهايم. هر جند به اندازه حاضر تجر به ند نداشتيه، اما ا اساس عقايد مادر
























 (يعنى وتتى دولت آمريكايى تشكيل شد و يك كانديداى آمريكايى كه حتى تابعيت

اين كشور اداداشت به حكومت رسيد) و تا سال 909 19، تمام حكومتهان، دولتهايى متعلق به زمينداران، ثروتمندان، اشراف، شركتهاى
 فوق العاده بر ملتها دارد ـ يك دولت مردمى به قدرت رسيد. اين چجيز تازه الى بود.

 ومسلح شدن خود راآغاز كردند، همه فهميدند اختيار خودرا بهد دست گرفته اند
 حاكميت آن را خودى نمى دانستند. اگكر كسى اسلحه حمل مى كرده، به اين معنى بود كه اين اسلحه را برای سركوب اعتصابات، تظاهرات دانشجويان و مبارزات دهقانى


 مطلق العنان مستبد فرانسه گفت: (ادولت يعنى من". در سال 1909 بعد از پیروزیى
 معهولى مى توانستند بگويند؛ (ادولت يعنى خود من). وقتى نخستين قوانين انقالبى
 انقلاب تضمين شد. آن اقدامات در شرايط ارتقاء سطع عمومى آحاهى آها، تعميق آگاهى مردم، و توسعه آگاهى سوسياليستى بسيار مهم بود. با اين وجود، جیيزى كه بعدها به عنوان جنبش بيست و ششم زونيه شناخته شد
 آغاز خود يك هسته رهبرى كننده داشت. من خلق يك هسته را كه از باارزش ترين و
 يك هسته اجرايى كوحك مركب از سه نفر ازرفقا انتخاب كرديم تا تا فعاليت هاى خيلى خيلى سرى حساس را انجام دهد اين هسته مركب بود از: آبل سانتاماريا، رائول مارتينس

كاسترو: رائول مارتبنس بعد از حمله مونكادا جنبش را ترك كرد. او در حـله بايامو شركت كرده بود. او خيلى فعال و يك سازمان دهنده بود اما قوت ايدئولوريك

 سازماندهى حساب شده ای، مسئوليت ها و وظايف من به خو بـى مشخي
 ايجاد يك رهبرى جـعى بود.





 افسران مافوق بايد اجرا شود. اين يك اصل است. امادر عين حال ما اعضاى يك جنبش، جنبش بيست و ششم زورئيه، نيز بوديم كه





 برخوردار بود و در واقع برخى اوتات زيا

 حال ارتش ما ـ يا بهتر بغويم نطفه ارتشى كه در جريان تشكيل بود ـ هميشه اين



سياسى به طريق ديكرى نمى تواند اداره شود. ما هميشه يك هسته رهبرى و رهبريتى




 پايدارى نداشت. واحدهاى رزمى ارتش چريكى در آخرين مراحل جنگى نقشى حياتى بازى كردند.
البته حمايت مردم يك عامل تعيين كننده بود. اين امر زمانى مشخرئد









 تلفات داده بودند، و ما تهاجم بهترين نيروه اريها





 به هاوانا برگردد. به او توصيه كردم اين كار را نكند. به او گفتم: (آآن جا خطرنار داك

استها اما او با كفتن اينكه تماس هاى زيادى دارد وآسيبى نخواهد ديد اصرار كرد كه برود. در اين مرحله من سه شرط گذاشتم: (اما طالب هيج كون ايالات متحده نيستيم، نمى خواهيم در هاوانا كودتا شود، و نمى خواهيمر باتيستا


 انجام نخواهد داد اجرا كرد: با سفارت ايالات متحدر دات ديا كودتايى ترتيب داد و باتيستا را تا فرودگاه اسكورت كرد كرد ادر روز
 ساعت، باقيمانده ارتش مجبور شد اسلحه خود را به زمين بگذارد.








 توده ها بسيار بيشتر از وابستگان به جنبش ما استا ما ما نمى تو توانستيم از توده ها جدا



 دست مى يافتند مى توانستند در مقابل انديشه به دست گرفتن رهبرى بامنازع عـا مقاومت كنند. بتو: شما در مورد جدا نبودن از توده ها صحبت مى كرديد، مى خواهم بدانم آبا

بخشى از رغتار شـا در آن دوران خوددارى از استفاده مداوم از اصطلاحات كلاسيك
 اولين بار به كوبا مى آيد با شگفتى ـ به خاطر اثرى كه امهرياليسم روى آدم گذاشته
 تصاوير مارتى را مشاهده مى كند. مى خواهم بدانم آيا اين موضع عدم جدايـى از

 مورد چيزهايى است كه ـ هر چند اهميت دارند ـ اما مردم به آسانى آنها ها را درك

نـى كنند؟ كاسترو: چنين منظورى ندارم زيرا اين مسايل به عوامل، معيارها و عقايد



 ديگر قدرتمندتر هستيم، در مسنوليت ها با ديخران شريك نمى نويمه، همه چيز را به

 معتقدم كاميابى هاى انقلاب در بسيارى موارد از طريق راه حل هاى درست، جدى و هوشمندانه به دست آمده است. نخستين شكل از رفتار جدا از توده و فرقه گرايى كه من مبارزه عليه آنرا شروع كردم، فرقه گرايى آن دسته از افرادى بود كه در كوه ها بودند و مسايل را را با با ديدى كاملاٌ مخالف كسانى كه در شهر باقى مانده و مخففِانه مبارزه مى كردند مى ديدند. من گفتم؛ آنها نيز جنگيدند، با خطر روبرو شدند و آنها را اغلن خطراتى بيشتر از آنجپه ما با آن رو برو بوديم تهديد مى كرد. آن ها از كوه هايى كه ما ما بر آن هاصعود كرديم بالا نرفتند، اما هر روز با خطر مواجه بودند. وقتى كنترل منطقهاى
 ظهر ما رادر آن پائين پیدا كنند و بنا براین ما با خطراتى قابل پيش بينى رو برو بوديم،


















 تلويزيون و راديو يخش برنامنامها








قابليتهاى بزرگى در آن مرحله به دست آررده بودند. سيس غرماندهى انقلابى بود

 مختلف در مبارزه شركت كرده بودند.



 يرچم اتحاد را برافراشتيم.
اگر 90 درصد از جمعيت طرفدار انقالب بودند. و وها يا ـ 9 درصد مردم جنبش















 و بسيارى از آن احزاب شروع به حـايت از علايق ايالات متحده و ارتجاع كران كردند.

اساسأ سه سازمان بودند كد در مبارزه، بيشترين اعتبار را داشتند و باقى ماندند
 فرماندهى انقلابى (سازمان سياسى دانشجويان).
 با گروه گرايى مبارزه كرده بوديم، اما حزب سوسيا




 رهبرى جیعى كرديم كه نيروهاى مخادي





 مى داد و تجزيه و تحليل مى.كرد. اين بدان معنى است كه ما از همان آغاز انفلاب،





 بود و در آن مشكلات و گرايشاتى وجود داشت. در اين زمان ران بود كارد كد امهرياليسم،
 كه بايد كادرى صددرصد مطمئن را براى انجام يك وظيفه سياسى تعيين مى كرديم كه



كمترى داشت، مطمنن تر بود. كادرهايى كه حزب سوسياليست خلق در اختيار مى گذاشت، بسيار مفيد بودند.

 كادرها مر بوط میى شد، و اين امتيازداشتّن كادرهاى باسابقه بود. يادتان باشد كه بـا بان




 فرماندهى انفلابى هم همين طور. اعضاى سازمان هاى ديگر هم به انقالاب يبوستند. رهبران آن ها آنا رفتند، اما انـا


 مى توانستند بكويند (امن . . ا طرفدار دارم" يا (امن . . .



 اعتماد كرد، موجب رشد گرووه گرايى در اين حزب
 نمودهاى گروه گرايى زمانى در داخل حزيب ظاني



حد پرداخته بودند. وقتى كه احزاب، ادغام شدند، اين عناصر هم حاضر بودند، الما



 سوسياليست خلق گروه گرا بود و ما بايد از ظهور دير گروه




گذاشتيه.
 زمانى بود؟ زمان تجاوز در خليِج خوكها؛ قبل از خرا رسيدن زمان اين تجاوز،



 اقدامات آمريكا، با اقدامات خاص اصن خوريا



 طول سالها ايجاد كرده بود، بهره گيرد.






مى كنند، هرا كه نيروهاى غريزى را برمى انگيزد، نه عقل را.


 خرستاده شوند ـ و شايعات ديگرى از اين قبيل.
 براى نخستين بار انجام مى شد؟ بعدها، وتتى كه دن آرام و برخى داستانهاى ديگر شولوخرف را ـ كه بعدها

 نيز مورد اسنفاده قرار مى گرفت. اين شايعات، شايعات كهنها تخيلات جديدى هم نبود. بسيارى از همان كارزارهاى تبليغاتى عليه كوبا هم به راه افتاد. بتو: هنين چيزهايى در چند قرن اول ظهور مسيحيت، درباره مسيحيان نيز
 كاسترو: اين درست است. شما مثال خو بیى را انتخاب كردي انـي

 موارد، اين شايعات منتشر شده است.




 بود. ما به مقابله پیرداختيم. البته به كسانى كه مى خواستند بروند نگفتيم كه ندى توانند بروند. ما گفتيه: (ابسيار خوب! ما نسلهاهى جديدى از تكنيسين ها و

متخصصين را يرورش خواهيم داد و اين نسل هاى جديد از آنهايى كه كشور كا ترا ترك مى كنند بهتر خواهند بودها. ما با كمك كسانى كه در كوبا ماندند شرو دانشگاه ها كرديم.
بتو: در آن موقع حند نفر كشور را ترك كردند









 پزشكان كشور را در اختيار داشتيم. ايالات متحده ما را وادار كرد كه با با اين


مى كنم به همين دليل است كه اينجا هستيم.




مى دانستند كه انتلاب، دولتى را روى كار آورده است كه اس حامى آمى آنهاست.




 سوسيالبسم رادر كوبا بنا كنيم. اين اقدامات تجاوزكارانه امهرياليسم، فقط پويش

انقلابى را سرعت بخشيد.
ايالات متحده، اين شايعه را هم منتشر مى كرد كه به انقلاب خيانت شده است؛









اقدامات كوبا را محترم خواهند شمريد














 من گفته شده بود كه احتمال پياده شدن متجاوزين در ساحل، وجود دارديارد من هم



 هم كثته شدند.
 بر اثر شدت خونريزى جان خود را ازد دست داد، با خون خود، اسم مرا بر روى يك در نوشته بود.
آن قسمت از در نگهدارى شده است و بايد در موزه باشد. واقعاً جيلى تكان

 مردم بد شدت خشديكين بودند. در روز


 دادم و قبل از نبرد در خليج خوكها، ماهبت سوسياليستى انقلاب را اع اعلام كردم. آن شب، حوالى نيمه شب شانزيلي


 ناوگان ــ يا غرق شده و يا در حال فرار بودند، و اين كارى بود كه به كـك هواينيماها انجام شد.
سحرگاه، به محض اينكه تشخيص داديم حمله اصلى در خليّج خور آنها انجام

 اعلام شد.

بنابراين مردم ما عليه تجاوزى كه به وسيله ايالات متحده سازمان يافته بودلو به نفع سوسياليسههمى جنگيدند. از سال 190F به بعد مردم براى محترم شـرده شدن قانون اساسى، سرنگونى باتيستا و يك برنامه اجتماعى پيشرفته ـ الما هنوز نه سنوسياليسم - جنگيده بودند. اما در خليج خوكها، آنما براى سوسياليسم مى جنـگيدند. اين نبردى واتعاً سمبليك بود، زيرا ده ها هزار نفر آماده پذيرش هر سرنوشتى بودند كه ممكن بود بيش آيد.

 هواييمابر - فتط ب مايل با ساحل ناصله داشت. كشتى شاى جنگى ايالات منحده نقط r مايل از آن منطقهاى كه نبرد در آن جريان داشت، فاصله داشت و ده ها هزار نفر با عزم راسخ جنگيدند. بيش از . . ا نغر از اين مردان در نبرد كشته شدند. تعداد كسانى كه مردند، كمترازتعدادكسانى بودكه حاضربودند درصورت پیاده شدن
 فرصت آن را، به ايالات متحده نداد كه حداقل شرايط سياسى لازم براى توجيه تجاوز خود را بيافريند. از ع آٓوريل به بعد ما براى سوسياليسم در كشورمان مبارزه مى كردبم و من اين را در همان شب حعلُّ نعيي كننده، به مردم گفتم. الما در جواب بد سنوال ديگر شما درباره كسانى كه اجازه دارند به حزب بيهوندند، بايد بگويم كه همه مبارزاتى كه قبلاً ذكر كردم، پيش از آ آغاز اين روند اتفات انتاده بود. مسألد به چه ترتيب بود؟ همه طبقات ممتازى كه كنترل كليسا را اننحصاراًدر اختيارداشتند، در مقابل انقالب بودند. بنابراين وقتى كه درزمان تشكيل حزب، ما كسانى را كه به خدا اعتقاد داشتند، از عضويت مستثنى كرديم، آنها را به عنوان ضدانقلابيون بالقوه مستثنى مى كرديم، نه بد عنوان افراد كاتوليك. اين بدان معنى نيست كه هـه كاتوليك ها ضدانقالاب بودند. ما مجبور بوديم در مورد ضروريات عقيدتى و آتينى بسيار سختتكير باشيم. ما ما دقيقاً خواستار آن نبوديم كه فرد مايل به عضويت در حزب بیى خدا باشد. ما تتحت
 لنينيسم بود. اوضاع و احوال آن زوز، ما را آنقدر سختگير كرده بود، چرا كه مجبور

بوديم مراتب خلوص عقيدتى حزبب باشيم. البته در اوضاع و احوالى كه ما در آن به
 كشاورزان و كسان ديگرى كه از ما ححمايت مى كردند ـ كاتوليك ها از افراد خواسته نمى.شد كه براى عضويت در حزبي، از اعتقادات خود دست بردارند. حنين فرض مى شد كه هر كس كه به عضويت حزب درمى آمد، خط مشى و

مرام حزبب را از همه نظر مى يذيرد.
آيا امكان وقوع چحنين چيزى در يك كشور ديگر هم وجود داشت؟ نه. اگر در
 مسيحيان نعالى بودند، ما نـى توانستيم يك حزبب انقالـى را بر مبانى يـى كه ذكر كر كردم تشكيل دهيم؛ ما نـى توانستيم اين كار را بكنيم. اگر توده ها، ضدانقالابى بودند،
 داشته باشد. اما از آن جا كه اكثر كاتوليكهاى فعال، افراد مرفهى بودند كه از ضدانقالب حمايت مى كردند و كشور را هم ترك كردند، ما توانستيم - و مجبور هم بوديم - كه يك قاعده اكيد و اصولى را مقرر كنيم كه عبارت بود از انينكه: مازكسيسم
 مى شد. اين قاعده در نتيجه اوضاعِ و احوال، تعيين شد. اگر از من بيرسيد كه (آيا حتماً بايد اين طور باشد؟؟) مى گويم (انه، الزام ندارد. مطمنن هستم كه لزومى ندارد كه حتماً اين طور باشد و از نظر تاريخى هم اين اين طور نبوده است)ه. در بعضى از كشورها، اكثريت عظيم مردم كاتوليك هستند. در لهستان اين طور است و بسيارى از اعضاى حزب كـونيست، كاتوليك هستند. اين
 آمريكاى لاتبن كه اين طور نيست. بتو: آيا به عنوان يك عضو حزبّ كـونيست كوبي كنگره حزب كه در خوريه 19^4 برگزارمى شود، سرشت غيردينى حزبب اعلام شودو انقالابيون مسيحى كوبايى هم مجاز خواهند بود كه در آينده به حزبب بييوندند؟ كاسترو: كنظره به زودى برگزار مى شود و من فكر نمى كنم كه شرايط لازم براى چنين كارى هنوز در كشور ما ايجاد شده باشد. من اين را خيلى صادقانه

 زيادى صحبت كرده ايم و اين هم يكى از آن هاست.

 مشكلات حل شد و هده مسايلى كه يك زمان وجود داشت، از ميان رفت. ما از اين
 بوده و هنوز هم همين طور است. ممكن است نه فقط كاتوليكهان، بلكه بسيارى از
 روا مىدارد، عادلانه نيست).. در كشور ما عده كاتوليكها از از پروتستانها بيشتر است، اما با اين وصف پروتستانهانى زيادی هـا هم هستند و آنها هميشه روابط بسيار خو بى با انقالاب داشتهاند. من قبلُ كفتهام كه بايد كارى فراتر از همزيستى در صر صلع، انجام روابط نزديكتر و بهترى برقرار شود. حتى بايد بين انقلاب و كليساها هـرار هرارى برقرار شود، چرا كه به هرحال



 شهروندان تصريح و ضمانت شده است است اين فقط يك تاكتيك سياسى بنيست. بد عنوان يك اصل سياسى، احترام به معتقدان بد باورهاى مذهبى، كار صحيحى است،
 انقلابها و اعتقادات مذهبى، كار درستى نيست.


 انقالاب استفاده كند؟ اين كاراز نظر سياسى، اشتباه است. من به اين مسأله، ند فقط

به عنوان يك مسأله سياسى، بلكه به عنوان يك اصل، مى نگُرم.







 جهت فعاليت نكردهايم. اگر از من مى پرسيديد كه (آيا اين مسأله براى انقلاب



 حقوقى را ندارند كه ديكران از آن برخوردارنياند، انقالاب ما ما كامل نيست.
بتو: البته، اما پيششرط حندين وضعى، حذف سرشت آئينى حزب است.


 مى گويم) زيرا اين مسأله بخشى از از فلسفه ما ما نيست.

 مى دهم همه كسانى كه محاسن انقلابيون را دارند، متحد انقلاب باشند و همه، بدون


باشند.



فكر نمى كنيم كه مردم مى توانند عدم اعتقاد به هيزى را مثل يك فلسفه، يا بى خدايىى را مثل يك مذهب، راهنماى عمل قرار دهند.

 من است. من اين را انكار نمى كنم؛ من بودم كه كفتت: (ااين كار در بعضى موقعيتهاى خاص، درست است. ما مجبوريم كه خواستار خلوص كامل دار بار باشيم. ما بايد خواستار چنين چيزى باشيم زيرا ايالات متحده دشمن ماست و ما رال تهديد

 رودرروى يك دشمن بسيار قوى قرار گرفته ايم كه مى كوشد ما را از هم جـي جدا كند؛







از ييروزى انقالاب گذشته است.




برداريم.



 روند انقلابى بيبوندند. در مدرسه، دانشگاه يا در فعاليتهانى حرفهاى انى اعمال تبعيض شوده با اينكه منحرف قلمداد شوند، غلط است؟







 ايجاد شود و بين دو طرف اعتماد يديد آيد. ما ما تصد نداريم ازي از كسانى كها كا آن جا ها هستند









 بكويم: (ابكذار او رابه عضويت حزب









 كنند. فكر مى كنم بايد در اين جهت كار كنيم. اين تماس ايا و و تبادل نظرها كه من ور و
 بتو: تا حالا فهميده ام كه در اين جا تا تصميمات از از بالا نحميل نمى شود. قبل از
 اول آن.
كاسترو: درست است. من هم به عنوان يك عضو حز حزبي، يك انـ انقلابى و نيز بد عنوان يك رهبر حزبى - بد عنوان دبير اول حزب ـ ـبه سنوالات جواب دبر دادم **
جند دقيقه به ساعت • ا بعدازظهر مانده بود كه ضبطصوت را خاموش كردم.

 \&६ زونيه كه نقاشى يى از صورت فيدل، و لولّ يك تفنگ در جلوى تصوير، بر آن


 است، برادرانه به او تقديم مى كنم. فيدل كاسترو.

## r








 رستگارى و كوران را بـ بينايى موعظه كنم و و تا كو بيدكاكان را آزاد سازم. و از سان سال يسنديدهُ خداوند موعظه كنم)..





معناى اين خراز را در زندگى فرد در چارچوب جامعd كوبا، بررسى و تحليل كنند.
 (ادر كوبا مسيحيانى هستند كه رهايى اجتماعى را از يك نظر گاه خودخواهانه، مورد سنوال ترار مى دهند. آن ها نمى دانند در بقيد كشورهاى آمريكاى لاتين و جهان
 اعلام كرد، فقط رهايى روح است. آنها فراموش مى كنند كه ما وظيفه داريم كه ند تنها روح بلكه تماميت انسان را آزاد كنيم. مسيحيان به ايمان و جامعه خود متعهد هستند. خداوند، خداى همه انسان ها، اعم از فقير و غنى است. اما او ثروتمندان را فرا خواند تا اموال خود را با ديگران تقسيم كنند و آزادى تمام و كـالٍ فقرا و تكامل آن ها به عنوان انسان را اعلام كرده). رنيس گُروه، تفسير خود را به پايان برد و سكوتى طولانى حكمفرما شد. شش نفر یيرامون من آرام نشسته بودند. مشاهده كردم كه وضع در گروه هاى ديگرى كی تزديك ما جلسه داشتند، اين طور نيست. به شوخى گفتم: راگُر مايليد، من مى رورم تا شما بتوانيد حرف بزنيده). يك مرد جوان، سرانجام سكوت را شكست: (امسيح آمد تا رهايى را اععلام كند،

 ناراحتى بسيارى از مسيحيان جوان در كوبا مىدهد، و علت آن اين است كه آن آنا بهوسيله هم شاگردى ها يا رنقايشان، منحرف قلمداد مى شوند؛ به نحوى كه گويا

ايمان مذهبى، فى نفسه نوعى انحر اف إيدئولوزيكى است ري
 ارمغان آورد. و از نظر او ميان روح و جسم جدايى نيست. او نمى توانست فرد را جدا از جامعه درنظر بگيرد. او با شفاى بيماران، نشان داد كه خداوند دوستدار زندگى است. خداوند خواهان بيمارى نيست و از فقر خوشحال نمى شود. ايمان ما فا فى نفسيه ويرانگر است؛ اگر اعتقاد داشته باشيم كه فقط يك خدا وجود دارد و او پدر همگان است، در آن صورت ما همه برادريم و هيج گونه تبعيض اجتماعى يا نزادى بين ما قابل توجيه نيست. مبارزه براى تحقق برابرى، مبارزه در راه تحقق برادرى ایى است

كه خداوند خواستار آن است. زيرا وتتى كهد دست از مبارزه عليه موانعى برداريم كه






 مشكلات مربوط به سلامتى خودمان مجانيور نيوني




 با مشكل جدى بدهى هاى
 بدهى ها بخشيده مى شد و عدالت برقرار مى گشیت


 وتت خود را صرف كلد و شكايت مى كنيم و فراموش می می كنيم كه در در مقايسه با با مشكلات كشورهاين ديگر، نگرانى هاى ما كما كم اهميت و جزينى استير).






طرف دفتر كاخ انقالب تلفنى به من اطلاع داده شد كه خود را برای سومين قسمت مصاحبه آماده كنم.
تقريباً ساعت 1 بعدازظهر بود كه به دفتر رهبر انقالب كوبا رفتم؛ فيدل با شوخطبعى تمام گفت: (ااين مصاحبه از رياضتهاى معنوى، دشوارتر است)، در پاسخ گفتم: (افرقش اين است كه در آن ممارست هاى يسوعى، شما فقط گوش
 بتو: فرمانده امروز سومين قسمت گفتگو را آغاز مى كنيه. اجازه بدهيد از تاريخ مبارزات شما براى پيروزى انقالاب كوبا بگذريم و بد رابطه درونى كليسا، حكومت و دولت در كوبا بيردازيم. من دو سنوال دارم. اول آن كه ملاقات شما با اسقفهاي آمريكايى كه در رانويه
 كليساى اسقفى كوبا چگونه است؟
 كشور ما ديدار مى كردند و ما ترتيبى داديم كه از جاهيا






 هم حنين بد يك هنرستان كه . . .
 مناطق روستايى است رفتند. اين يكى از مهمترين مراكز آموزشى است كه سال ها تا تبل، و بعد از آيروزى انقابب، تأسيس شده است. آنها يكى از تديمى ترين اين مؤسسات را ديدند و با دانشآموزان نيز تماس گرفتند.



 را از سرگرفتيم.


 توسط كليساهاى بروتستان برگزار شده بود و كليساى كاتوليك نيز در آن شركت داشت.
جكسون از من دعوت كرد سخنرانى وى را در آن جا بشنوم، آنما از آ من

 احوال ريسٍ كردم. من قبلاً چِيزهايى درباره مواضع كليساى كاتوليك ايالات متحده هي مى دانستمه.




















زيادى بين انقاب و كليسا وجود دارد. بتو: مثلاً چه چیییی كاسترو: اول مى خواهم از مسايل حساس شروع كنم مى گفتم: (اما در مواقعى جزم انديش بودها ايم. اما شما هم جزم انديش بور بودها ايد و



 ديگران، در طول قرنها، به ايجاد مؤسساتى منتهى شده است است كه به عقايدى از از قبيل

 مخالفت با كليسا، زنده زنده سوزانده شدند



 يك كمونيست ناكجاآبادى مى شويد.
 كمونيسم عناصر زيادى از ناكجاآباد در خود دارد و در الهيات، ما پا هيزهايىى را كـ با با

ايده آل هاى ذهنى ارتباطى داشته باشد، قلمرو خداوند مى ناميه. به محض اين كه
 كيفيات معنوى در زندگى انسان خران خواهيم رسيد.
 رؤ ياهايى در مورد چيزهاى بزر بار







واقعيتى كه خلق كرديم از آن فراتر رفت.







 جيزى است كه ما سعى مى كنيم بد واسطه احساس همبستگى انـي انسانى تبليغ كنبه. اين همبستگى و اين روحيه برادرى در ميان انسانها كه بيكى از بالارزش ترين اهداف ماست، جوهر سوسياليسم و كـونيسم استر است كليسا مى گُويد: (شهادت دروغ

 روابط ميان انقلابيون، احترام به خانواده و احترام به همسر رفيق انسان، به قول




بتو: من، تعريف قديس ترزا رامى يسندم كه مى گويد: ا(افروتنى، منعهد بودن بد
حقيقت است).
ميل دارم اين نكند را هم اضافه كنم كه به نظر مى رسد كه شـا با به يكى ديكر از از











 كتاب مقدس در تعريف مفهومى كه غير از بت تريسنى است، تعهد بـ بد دوست داشتن

همسايه - و مهمتر از آن، عشق بد بـر فقرا استي




 سباست ايالات متحده، نه نقط ريگان بلكه ساير مجريان نيز به طور منظم، هر روز بـد

عمد و آگاهانه به دروغ متوسل مى شوند ـ نه فقط يك روز، بلكه هر روز. شما به بعضى "آقايان محترم"، مثل پینوشه اشاره كرديد. ادعا مى شود كه پینوشه مرد مؤمنى است؛ مؤمنى كه وجدانش مرگ هزاران نفر از مردم كشورش را مى پذيرد؛ هزاران انسان شكنجه شده و گم شده و به قتل رسيده. مردم از سركوب وحشتناك رنج مى برند و مجبورند فداكارى هاى بزرگى بكان بكنند. شيلى بالاترين نرخ
 خود ديده است. شايد ما نتوانيم همه رنجى را كه بر اثر اجرالى سباستى كه در خدمت ثروتمندان
 ويتنام كه در ان بيش از همهُ بمب هايى كد در جنگّ جهانى دوم فرو ريتخته شده بمب بر سر مردم فرود آمد، جان ميليونها نفر را گرفت. شك نيست كه اين جنگ، مثالى از ايمان مسيحى نبود. آن جنگ هم مملو از دروغ بود. واقعه خليج تونكن، كلاّ دروغ بود. همه بهانه هايى كه براى به راه انداختن جنـگ آورده شد، بهانه هاى جعلى جعلى بود. اين آن چيزى است كه ما در تك تك بيانيه ها و اعا(ميه هاى دولت ايالات متحده راجع به آمريكاى جنو بی، السالوادور و نيكاراكوا مى بينيم. نمى خواهم راعي جيزى بغويم، زيرا ايالات متحده \&\& اين افراد كه برای ارتكاب اين جنايات به نام خدا متوسل مى شوند، به شدت رياكارند.
بتو: مرا ببخشيد فرمانده؛ من هم آن خدايى را كه شما ماركسيست لنينيست ا انكار مى كنيد، انكار مى كنم؛ خداى سرمايه، خذاى استثمار، خدايى كه
 قتل عام كردند؛ خدايى كه پيوندهاى بين كليسا و دولت بورزوايى را توجيه و تقديس كرد؛ خدايى كه إمروز هم ديكتاتورى هاى نظامى ای از قبيل ديكتاتورى پینوشه را مشر وعيت مى بخشُد. من ثم آن خدايى را كه شما انكار مى كنيد، و ماركس در انم زمان خود آن را تقبيح كرد، انكار مى كنم. آن خدا، خداى انجيل و خداى مسِيح نيست.















 خداوند در تاريخ مى ناميم، تحقق مى بخشَنـدي كاسترو: بعضى از هيزها دايى كه مى گوي







 جذاميان يا بيماران در بسيارى از مناطق جهان كـك اجن كنند، ما هم فعالان
















تقسيم كردند.
وقتى ما از داوطلبان اعزام بد آنجا خواستيم ثبت نام كنتد، . . . .
 ديگر داوطلب شدند. من نمى دانم كدام









خود را داريم. شها روحيه از خودگذشنگى و ساير ارزش هاى اخلاقى را ارج
 خود معرفى كنيم". اين را هم گفتم كه؛ (اببينيد! اگُ قرار باشد كليسا دولتى مبتنى بر إين اضول ايجاد كند، دولتى مانند دولت ما تشكيل خواهد دادهر). بتو: بله، اما الميدوارم كليسا دو باره حنين كارى را نكند و چپب مسيحى نكوشد

جاى راست مسيحى را بغيرد.
كاسترو: خوب، من هم دقيقاً بِشنهاد نمى كردم كه اسقف ها يك ديك دولت تشكيل دهند. به آنها گفتم كه اگر دولتى بر طبق احكا كام مسني

 كشور آمريكاى لاتين است كه در آن گدا پيدا نـى شود. شنا اجنا اجازه نمى دهيد


 بيكارى بالا نخواهد بود؛ در كوبا بيكارى وجود ندارد. شما مصرف مواد مخخدر را منون ع مى كنيد.
در كشور ما اعتباد به مواد مخدر ريشه كن شده است. شما نحشا را مجاز نمى شماريد كه زنان را وادار مىى كند بدن خود را براى گذران زندگى بفر بروشند؛ در كشور ما فحشا ريشه كن شده است و تبعيض براساس جنسيت ازميان رفته است و به اين ترتيب زنان مىتوانند كار كنند، در شرايط بهترى زندگى كنند و نقش

 همان مسايلى است كه كليسا هم اگر مى خواست يك دولت مدنى مبتنى بر احكام مسيحى تشكيل بدهد، مى كوشيد آن را حل كنده،
 بانك داشته باشد خوشم نـى آيد.
كاسترو: خوب، بانك ها به كليسا تعلق پيدا ندى كند؛ به تملك دولتى كه كليسا

تشكيل مىدهد، درمى آيند. بانكها به دولت تعلق خواهد داشت، نه به كليسا. گفتگوى ما به طور كلى راجع به اين مطالب بود. اين موضوعات را مورد بررسى
 هم علاتمند بودند. مى خواستند بدانند چگگونه مى توانند كليسا را يارى كنند و به آن كـكهای مادى برسانند. من توضيح دادم كه ما به طور كلى در امر ترميم و نگهدارى

 آنها براى ساير اماكن و ابنيه مذهبى كـك ارسال كنند. آن ها خصوصاً به بهبود روابط كليسا و دولت، علاقمند بودند. من براى آن ها راجع به مطالبى صححبت كردم كه شباهت زيادى به مطالبى داشت كه ديروز براى شما توضيح دادم. از جمله اينكه
 حد هـزيستى متوقف شد و اين مستوليت متقابل ما بود كه از اين حد، جلوتر برويمر. به آن ها گفتم كه در نظر دارم با مسئولين كليساى اسقفى كوبا ملاقات كنم. همان روز در خالل ميهمانى، راجع به اين موضوع صصحبت كرديم و به آن ها گفتم كه در آينده با آن ها ملاقات خواهم كرد. اين ملاقات هنوز انجام نشده است، زيرا من
 شايد يك ملاقات كافى نباشد. بعلاوه فكر كردم چون قرار است با مسنولين كليساى ونى اسقفى ملاقات كنم خوب است با مقامات كليساهاي ديگر هم ملاقات كنم. من با با با بقيه كليساها، پیشنهاد يك ملاقات راداده بودم و با راهبه هايى كه آن جا بودند راجع به ايدهُ ملاقات با مقامات كليسا صححبت كرده بودم. ما با خواهران راهبها اجتماعى خاصى را ارائه مىدهند، تماس دانتمى داريم.
 كار مى كنند. يك بيمارستان جذاميان هم هست ـ اگگچهـ جذام در كشور ما در حال ريشه كن شدن است. اين بيمارستان خيلى وقت پیش تأسيس شد و راهبه ها هميشه در آن كار كرده اند. راهبههایى ديخر در ساير مؤسسات درمانى كار مى كنند. مثاءّا در
 كمونيست ها در آن جا دوش به دوش هم كار ما مى كنند.

من از كار اين خواهران مذهبى، بسيار تقدير مى كنم و اين را فقط به شما
 كرده ام. بعضى از خانه هاى سالمندان كه توسط راهبه ها ادا اداره مى شود، اقتصادى تر و

 اگر نگويم كه هزاران پرستار، پزشك، تكنيسين بهداشت و و ساير كاركنان بيمارستان


 سخت گيرى مى كنند. آن ها خيلى مقتصد هستند و مؤسساتى كه آن ها اداره مى كنند

 توسط دولت یرداخته مى شود. دولت همحنين بخش مهـى از هزينه هاى خانى خانه هاى
 اين مؤسسات، عبارت است از كمكهاي سالمندانى كه بازنشسته مى شوند و همه يا
 كليه اين خانههاى سالمندان كه توسط راهبه ها اداره مى شود، از حـايت كامل
 نيست. از گروهى از رفقا كه مستقيماً با من كار مى كنند خواستد استها ام از بيمارستان ها ها و خاندهاى سالخوردگان بازديد كنند و مشكلات آنها را مشخص كار كند و كمك كند اين مشكلات حل شود. يكى از رفقا به طور منظم از خانه هاى سالخا سا

 بلافاصله در اختيارشان گذاشته شده است.
هر وقت يك مدير عادى يا رفيقي كه يك مؤسسهُ دولتى را اداره مى كند مند منابع مادى درخواست مى كند ـ حتى اگر عضو حزب كمونيست باشد ـ هميشه مى دهم درباره اين درخواست بحث و بررسى شود و تحقيق انجام گيرد، اما هيِّ وقت در

مورد درخواست راهبه هايى كه اين مؤسسات را اداره مى كنند، بررسى و تحقيق نكرده ام. چرا نه؟ زیرا آن ها هيِّ وقت بيش از آنچچه كه نياز دارند، درخواست
 خيلى مقتصد هستند. در خلال يكى از جلسات مجمع ملى، من در باره اين خانه هاى سالخوردگان صحبت كردم و با الرائه يك بَبرسسى مقايسها الى از هزينه ها، گفتم كه راهبهها، كمونيستهاى نمونه هستند. اين مطلب از تلويزيون در سراسر كشور
 كمونيست ها بايد از آن پيروى كنند، زيرا آن ها همهُ آن مشخصاتى راتى را رارند كه ما

مى خواهيهم اعضاى حزببمان داشته باشند.

 اين بدان معنى نيست كه هر كس آن جا كار مى كند راهبه است. آنها از كارگران


مى كنند.
در آغاز انقلاب، يكى از ضوابطى كه تقر يباً به طور خودجوش تثبيت شد، حذف
 مى مادند. مثلاً مـكن است كار آن ها تميز كردن ديوارها بود، اما در انبار هم به حمل كـل بار كمك مى كردند يا در كار ديگرى هم شركت مى كردند. اين سنت، تقريباً به طور
 بيكارى و نبز تحرك نيروى كار باشد، به اين معنى كه رويها إى كه تعداد مشاغل موجود را كاهش مى دادير از بين برود.
 اين سنت محسوب مى شوند. مثلا يكى ازمادران مقدس را مى شناسم كه خواهر نارا نام دارد و كليه آموزش هاى لازم را ديده است. وى علاوه بر مسينوليتهاى ادارى يـى




علاوه بر اينها، انومبيل خانه سالخوردكان را نيز مى راند.
















 نيروى كار است.






 نوسعه يابد و اتاقهاى جداگاگانه ساخته شود تا زوجها بتوانند در كنار هم زندگى

خانههاى سالخوردگانى كه دولت انقلاب در سالهاى اخير ساخته است،

 آن ها هم چنين گقتند كه به علت افزايش متو مانو

 همان طور كه توضيح دادم ما تعداد زيادى مدرسه، بيمارستان و كودكستان








 راه حل هاى ديگرى پید

 بخشيده اند كه براى ما بسيار مفيد و آموزنده اسا استا وا وا بتو: شما از گفتگويى كه با با اسقف ها راى ايا






است ماقات كنيم و از اين بابت خوشحال هستند. مى خواهيم دربارئ موضوعات



























در زمره كسانى بودند كه اعضاى هيات كليساى آمريكايى درباره آن ها نگران بودند. ما فهرست را از آنها گرفتيم و آن را بر اساس ملاكى كه گفتم، بررسى كرديم، وضع طرفداران باتيستا را مرور كرديم و جندى پيش فهرستى از همهُ مواردى كـ حاضر به حل مشكل آن ها هستيم و شامل زندانيان ضد انقلابى و گروه زيادى از كسانى مى شود كه در دورهٌ ديكتاتورى باتيستا سرباز يا افسر بودند، برای
 اسقف ها گفتيم اگر براى آن ها و خانواده هايشان ويزاى ورود به ايالات متحده را بگيرند، ما آماده ايم آنها را آزاد كنيم. در مورد اين افراد، مشكل اين است است كه سر بازان يا افسران باتيستا بوده اند، مردم را شكنجه كرده يا به قتل رسانده اند و حتى انـى امروز كه بيش از \&
 ساير بستگان قر بانيان شان در آن زندگى مى كنند، ممكن است مشكلا آن ها به زندان هاى طولانى دحكوم شدند. بعضى از آن ها سالهاست كه در زندان بوده اند و اينك مردان سالخورده الى هستند. احكام انقلاب هرگز بـخاطر انـ انتقام كشى صادر نشده است، اما جرانمى كه موجب رنج و اندوه مردم شده است، نبايد بیى پاسخ بماند و ما مجبور بوده ايم از انقلاب در مقابل دشنمنانش دفاع كنيم. متاسفانه، بسيارى از آنها بدون مجازات گريختند و در ايالات متحده با آغوش باز مورد
 ويزا بگير يد بهتر است، چون در اينجا (كوبا) پیدا كردن راه حلى برایى آنها مشكل است.« سرپ̈ست بخش حفاظت از منافع كوبا در آيالات متحده اخيراً با اسقف هايى كه با ما مالات كرده بودند، تماس گرفت و آن ها را از تصميم ما مطلع كرد. اين خبر آنها را خوشحال كرد، زيرا بر اساس ملاك هايى كهى رده راجع به آن بحث كرده بوديم، برای همة آن افراد راه حلى پییدا شد. حالا ديگر با كليساى ايالات منحده است كه براى آنها ويزا بڭيرد.
بتو: اجازه بدهيد به موضوعات ديگُرى بيردازيم.



- جمهورى نيكاراگواست ـ ملاقات كرديم. دوست مشتر كمان - پدر ميگل دسكوتو ترتيب اين ملاقات راداده بود. آن شب ما توانستيم به مدت دو ساعت راجع به مذهب و كليسا در آمريكاى لاتين صحبت كنيم و شـا تحليل كلى جالبى در مورد مذهب و انقالاب در كوبا ارائه كرديد.
سنوال من در آن موقع اين بود كه دولت كوبا در انديشهُ آن است كه با كليسا
 بى توجهى به كليسا و مذهب است، اما تاريخ نشان داده است كه اين راه نه تنها
 سوسياليسم هم مى افزايد. گزينش دوم اين است كه كليسا و مسيحيان را در حاشيه نگاه داريم. آن وقت نظر من اين بود كه اين كار نه تنها به نحوى اتهامات اميرياليسم
 تبديل مردم مذهبى - يعنى مسيحيان در كشورهاى سوسياليست - به انـيا افراد ضدانقلابى، مساعد مى كند. گزينش سوم، دخيل كردن مسيحيان در فرآيند ساختن جامعهُ عدل و برادرى است. در طول اين سال ها يكبار ديگر هم فرصت آن را داشتيم كه يكديگر را مالاتات كنيم و شدا در برخوردى غيرمنتظره و شايسته تقدير از من دعوت كرديد كـر كـ يك سلسله گفتگوها را راجع به مذهب و كليسا آغاز كنيم، زيرا دولت كو با عالقه داشت هيرامون اين موضوع به كاوش بيردازد. در آن موقع من هم پيشنهاد خودم را مطرح


صورت حاضرم اين گفتگوها را انجام دهم. بعد، اين فرصت را يافتم كه در كنفرانس كليساى اسقفى كوبا در فور فوريه شركت كنم و در آن جا به اسقف ها گفتم (امن نماينده كليسا نبوده ام و هنوز هم نيستم، اما حاضرم تا آن جا كه ممكن باشد در روند نزديكى مجدد كليسا و دولت در كوبا كـك كنمبر.
 مرا وسوسه مى كند، اما من يك وظيفه و دعوت مذهبى دارم و من اينجا هستم و ما مى خواهيم به علت آن علاتق مذهبى اين كار را انجام دهيه. دوست دارم از شما

بنش دوم / مصاحب
بيرسم دولت كوبا و نظام سوسياليِتى چقدر علاقه دار ند يك كليساى فعال و يك جامعג مسيحى مشاركت كننده (در امور سازندگى جامعغ سوسياليستى) داشته باشند. امپرياليسم اغلب تبليغاتى پخش مى كند به این مضمون كه سوسياليسم با هرگونه تظاهر و نمود مذهب مـخالف است. بنابراين سئوال من اين است: شـا شـا مسا مسأله

را چرگگونه مى بينيد؟
كاسترو: خوب، شما به زمانى اشاره كرديد كه ما در خانه سرجيو راميرزء در


 صحبت كرديم.
 شيلى خبر داشتيد. آن ملاتات كه در خلال ديدار من از شيلى در دوره حكومت آلند انجام گرفت و بسيار خوشايند و بى نهايت جالب بود، ديدارى بود با آن گروه از
 ديگُ بودند كه در آن زمان از شيلى بازديد ميٍ كردند من پدر كاردنال راه كه شاعر،


بتو: او كتاب بسيار زيبايى راجع به كوبا نوشته است.
 دنبالش رفتم. در حدود r ساعت رانندگى كرديم و درباره́ اوضاع در نيكاراگوآ و
 كه ما راجع به آن صححبت كرده بوديم با چنان دقتى به خاطر دارد و آن را به آن زيبا بيى نوشته است، تعجب كردم. قرار بود يكديگر را در شيلى هم ببينيم، اما ديدارمان از شيلى مصادف با هم نشد. من با اعضاى گروه مسيحيان طرفدار سوسبياليسم صحبتد مفصلى كردم و این موضوعات را در آن موقع، يعنى در حدود
 مختلف مسيحى در آن جا ملاقات كردم. اكتبر سال IGVV بود. ما گفتگويى طولانى و جدى انجام داديم كه من در آن بعضى از ترهاى خود ان ان توضيح دادم. من از ايدهُ اتحاد

ميان مسيحيان و ماركسيستها سخن گفتم. آنها از من يرسيدند كه آيا منظورم يك



كفته بودم.













راه مبارزه در راه فقرا را ا انتخاب مي مى كردندئد
 عليه سوموزا و بد نفع اصلاحات اجتماعى و عدرد دالت در آن كشور ابفا كردند نيز

مشهرد بود.


 فرناندو كاردنال، برادر ارنستو، دسكوتو و و عدها انى از كششيشها




همين دليل است كه وقتى به نيكاراگوا سفر كردم با گر وهى از رهبران مذهبى ملاقات

بتو: من هم آن جا بودم.
كاسترو: آن ملاقات، مثل ملاقاتى كه در شيلى يا در جامانيكا انجام شد، نبود. زيرا كوتاه بود و وقت آن نبود كه در مورد هيَ مسألهاى بحث عميق انـي اين ملاتات فقط فرصت آن دست داد كه با آنها خوش و بش كنم و البته با گروه كوحیى از راهبه هاى فرقه مرى نول كه در نيكاراگوا كار مى كردند نيز آشنا شدم. آن ها بى نهايت مهر بان، هرشور و شريف بودند و من خيلى تحت تأثير قرار گرفتم آن ها راهبههاى آمريكايى بودند. آن ها هم در آن گردهم آيى حضور داشتند و درباره اين مسايل با آن ها صحبت كردم. آن ها بسيار مهربان و دوستانه رفتار مى كردند.من مى گويم كه جنبش طرفدار مردم و فقرا و عدالت اجتماعى در درون كليسا، در
'نيكاراگوا بسيار قوى شده است.
در آن زمان انقلابيون در السالوادور، با حمايت بسيارى از مسبيحيان، درگير
 آنهبرای چند دهه رنج برده است، كنار بگذارند. رفتار عالى جناب روند رومدرو، اسقف
 برجسته و قابل توجه بود و به قيمت جانش تمام شد.
 جـله بعضى از آن ها كه من در آن روز با آن هاصحبت كا كرده بودم، به طور وحشبانها
 مسنولان آن چه كسانى بودند. آن ها عوامل رثيم سركوبگر مورد حمايت ايالات متحده بودند كه به آن چهار راهبه تجاوز كرده و آن ها را به قتل رساندند. عواملمى كه وحشيانه و خاثنانه عالى جناب رومهرو، اسقف اعظم السالوادور را به قتل رساندند هم عوامل مرتبط با سيا و امبرياليسم بودند: تا آن موقع من با گروهه هاى مختلف رهبران مسيحى آمريكاى لاتين و منطقدٌ كارائيب ملاقات كرده بودم. آن ها مى دانستند من چگگونه فكر مى كنم و من هم برایى كار آن ها آحترام زيادى قائل بودم. در چنين اوضاعى بود كه من و شما ملاقات كرديم













 صرفاُ سياسى، بلكه يك امر اصولى مىيدانم كـي كه به احترام به به حق فرد در مر مورد باور


 بهداشتى، آموزش و فرهنگ هم اجزاى تفكيكنايْذيرى از اصول انقلاب ر سوسياليسم است.



 كه گفتم آنها موضع خصمانهاى عليه انقلاب اتخاذ كردند و و بساريارى از از ايشان بـد

ايالات متحده رفتند. بعضى از كشيشها هم موضع مبارزّه جويانهاى گرفتند، به ايالات متحده رفتند و تبليغات به راه انداختند و حتى تجاوز جنايت كارانه به خليج خوكها، تحريم اقتصادى كوبا و ساير جناياتى را كه امهرياليسـم عليه كشور ما مرتكب
 در تضاد است. اما اين كارها منجر بد اين نشد كه اقدامى عليه كليسا انجام شود.
 و ثروت و ايدئولورى امهرياليسم آنها را جذب كرد ــ اما آن هايى كه ماند آند اند نيروى كيفى كه بتوان آن را يك نير وى سياسى ناميد، تشكيل نمى دادند. ما به عنوان يك مسألهُ اصولى، و نه دلايل سياسى، بد ضوابط انقلابى احترام به اعتقادات و
 و بدون صدمات اساسى، بر مشكالات اوليه فائق آمديم و اين تا حدودى به علت موضعى بود كه سفير پاپ در كوبا اتخاذ كرد. ما با وضعى مواجه شديم كه كليسا وليا دقيقاً به حاشيه رانده نشده بود، اما بين انقلاب و كليسا همزيستى وجود داشت. بين ما فقط
 البته روابط با ساير كليساها، كليساهاى پر وتستان، در خالال آن آن سال ها عالى بود و هيج نوع درگيرى وجود نداشت. ديروز بد بعضى از فرقه ها اشاره كردم كه همه ده جا درگيرى دارند ـ نه فقط با سوسياليسم يا انقلاب كوبا وبا در دو مورد كوبا وبا و و ايالات متحده هم موضع بعضى از اين فرقه ها به سود آمريكا است، كشورى بسيار قدرتمند كه كشور ما را تهديد مى كند. زير الگر فرقهایى بگويد (ابراى دفاع از كشورتان، دست
 تماميت، امنيت و منافع انقلاب و در خدمت منافع امهرياليسـم است. بعضى از اين فرقه ها در كشورهاى متعددى با مشكل برخورد كرده اند. در كشورى قدرتمند مثل آل ابالات متحده آن ها به كسى آسبب نمى رسانند. بهتر است آن ها همان جا با بمانـد برنامه جنگ ستارگان مخالفت كنند. اگر اين كار را بكنند، در حق جهانيان لطف كرده اند.
ايده گشايش باب روابط، به طور ضمنى در سخنان من در شيلى و جامانيكا وجود داشت. اين ايده، يك ايده تلويحى بود اما در اين راستا يپشرفتى حاصل نشده

است. منظورم اين است كه وتتى ما ماقات كرديم شرايط برايى ايجاد روابط مبا مبتنى بر تفاهم متقابل ميان مسيحيت و انقلاب كاملألُ مساعد بود. اجازي








 بيردازيم و شها فكر مى كرديد كه اين كار براى درك و و دريافت موضوع مفيد خوراهي








 محترم، اسقفها و شخصيتهاى وابي





بغت دوم / مصاحه





 مى كنم انقلاب چيزى است كه بايد دائماً تكامل و بهبود يابد؛ و از اين هم اين فراتر، يك

كار هنرى است.
بتو: حه تعريف زيبايى!

 عضويت در حزب كفتيم) مورد تبعيض سياني




 قبيل عدم اعتماد، تظاهر كند.







 انقلابيون، تضادى وجود داشته باشد.




 آفرينش هنرى، كامل نيست. همين امر در اين مورد هم صارد





 اگردر يك انقلاب، كه عدالت به اندازمُ انقلاب سوسياليستى كوبا





 ملاحظات سياسى را هم در نظر داشتيه.

 هنوز ناتماممان از اين محدوديت زمينها تا تبيين مى كند.


 اسقفهاى آمريكاى لاتين. در سال 19\&^ در مدلين كلمبيا، تغييرات زيادى در

كليساى آمريكاى لاتين شروع به پديدار شدن كرد. بخصوص در كشور كارهايى مانند






 سراسر آمريكاى لاتين، تعداد بى شمارى از انجمن هاى مسيحى محلى وجي

 دليل پيدايش انجهن هاى مسيحى محلى در اين بخش از از جهان چیست كاسترو: گفتيد چند نفر؟
بتو:






 در ذهن خود دارند، يك مفهوم مذهبى استي

 بوده است. اين بدان معنى نيست كه آنها نبايد آنجه را وا اتعأ كه فكر مى كنتد،
 برداشتهاى مذهبى مردم نداشتند و با رفتارى اين حنين، امكان ايجاد ييوند ميان

ديدگاه هاى سياسى خود و توده ها را پپشاپیش منتفى مى كردند. مثالُ متقاعد كردن يك كارگر يا يك كشاورز به اينكه بايد براى سوسياليسم بجننگد، كار آسانى نيست، اما خيلى آسان است كه به وى بڭوييم (انگاه كن، ما معتقديم كه فقط يك خدا ورا وجود دارد و او اب است. اگر اين حقيقت دارد، همه بايد مثل برادر يكديگر زندگى كنيه،
 تبعيض نزادى، نابرابرى هاى طبقاتى و تضادهاى اقتصادى و اين حقيقت كه بعضى از انسانها خيلى ثروتمند هستند، در حالى كه اكثر مردم فقير هستند، از تحقق آن
 مبارزه براى تحقق برادرى به معنى مبارزه عليه همهُ آن خيزهايىى است كه به طـه طرد مشخص و در طول تاريخ مانع تحقق برابرى اجتماعى، عدالت، آزادى و كرامت
 است)،. به اين دليل است كه اين رويكرد، حر هند سال اخير تا اين حد موفتى بوده است.

است.
اين خط فكرى كه محصول كار اين انجمنها بوده است؛ اين ايمانى كه مردم را آگاه كرده و آنها را به مبارزه برایى رهايى در گواتمالا، ثرو، برزيل، السالوادور و
 است، هيزی است كه ما امروز آن را الهيات آزادى بتخش مى ناميمr. ميل دارم بدانم نظر شما درباره اين انجمن ها حيست. الهيات آزادى بخخش يك موضو ع جدل برانگيز است؛ ريگان و اعلاميه سانتافه، حتى آن را يك عنصر ويرانگر
 كاسترو: شطا توضيحات بسسيار جالب و تقريباً مفصلى داديد و در آخر هم يك سئوال مطرح كرديد. براى پاسخ به سئوال شما، بايد به بعضى از نكاتى كه شـا يادآورى كرديد اشاره كنم. شـا گفتيد كه جنبش سياسى، جنبش ماركسيست ــ لنينيست حی، در تحليل خود از مسألدُ مذهب و تبليغ بى خدايى در آمريكاى لاتين اشتباه كرده است. من آن
 ساير احزاب چیپ در آمريكاى لاتين، چیكونه به مسألهُ مذهب برخورد كرده است،

زيرا موضوع اصلى گفتكوها و بحثهاى من با اين سازمانها معمولًا چیز ديگرى. است - موضوعاتى از قبيل وضع اتتصادى، فقر، وضع توده هاى مردم و غيره رْ به
 ياد ندارم در گفتگوهاى بى شمارى كه با نمايندگان و اعضاى اين احزاب در خلال
 شما بكويم، راجع به اين موضوع حگونه فكر مى كنند. اما شما در يك كشور آمريكاى بـي لاتين زندگى مى كنيد و به قدر كافى به كشورهاى ديگر هم سفر مى كنيد و در نتيجه

شما بيشتر از من در اين باره مى ديانيد.
 موجود در زمان مشخص مبتنى كنند و تاكتيكها و نحوه برخورد خود را براساس هيزى فراتر از دكترين مورد اعتقادشان تنظيم كنند ـ البته دكترين باي سنگى بناى كار مدنظر قرار گيرد و بايد در عمل پياده شود. اگگ تفكر سياسى بدون استراتّى و تاكتيك صحيح به اجرادرآيد، در آن صورت، بدون تورج


زيرا نه به طور عينى و نه به طور ذهنى قابل عملى شدن نـي من مى توانم تضادهايى را كه بين جنبث رها درك كنم. اگر من يك سرخهوست كوبايى، يك سيبونى، بودم و بيگانگانى مسلع به تفنگگهاى آتشين، تير وكمان، شمشير با يك بيرت يادشاهى ويك صليب مى آمدند وبه دهكدهُ من حمله مى كردند و كسانى را كه فكر مى كردند لازم است كشته شوند، مى كشتند و آن هايى را هم كه مى خواستند، اسير مى گرفتند، آن وقت من راجع بـ به اين همه چگگونه فكر مى كردم؟ يكى از اولين كارهايىى كه كريسنف كلمب و اسهانيايى ها در بازگشت به اسهانيا كردند، اين بود كه گروهى از سرخبوستان را با خود بردند و اين نقض فاحش حقوت اساسى بوميان بود، زيرا آنها از هيج كس اجازه نگرفتند كه او را به عنوان غنيمت به اروپا ببرند. آنها بوميان را به همان ترتيب كه يك گرگى،
 هنوز كم و بيش امكانیذير است، اما معتقدم كه ديرزمانى است وجدان اند انسانى حقوق انسان ها را محترم مى شمرد ـ اعم از اينكه سفيدیوست، سرخهوست،

زردیوست، سياه پوست، مستيزو' يا هر هيز ديگرى باشند. اگر از يك سرخهوست مكزيكى مى یرسيديم كه نظرش راجع به اين هـه جيست، وى چـندان با احترا ام راجع
 شـشير و صليب آمدند تا (ابى دينان)" را ـ كـ بايد فرزندان خداوند سركوب و برده كنند و از آن ها بهره كشى نمايند. آنها با با رسالتى مسيحايى كه كوشي ايمان مسيحى و تملن غربى را با استفاده از خونريزى تحميل كند، اين بـخش از از جهان را به اين ترتيب فتح كردند. كسانى كه فكر مى كنند حامل حقيقت هستند،
 عينى ترين حقيقتى كه كشورهاى تسخير شده از كشورهاى پيشرفتهتر آموختند، اين بود كه آزادى خود را ازدست داده اند، بر آن ها بى عدالتى، استثمار و بهره كشى تحميل شده است؛ و حتى در بعضى موارد، به طور كامل نابود شده اند. اما اين را هم بايد به خاطر داشت كه حتى در خلال همين دوره اوليه هم،
 بار تولومه دولاس كاساس نمونه آن هاست.

 كشيش ها بود. او كارهاى وحشتانگگيزیى راكه دس از از تسخير آمريكاى لاتين انجام مى شد تقبيح كرد و با آن به مخالفت برخاست. براى چند ڤرن، استعمار يك واقعيت بود. تاره ها بين تدرتها آمريكا براى قرنها تحت اشغال بود، تقسيهم شد و مورد استثمار قرار گرفت.
 و استثمارگران بود. اين درست است كه به خاطر ماهيت اين مذهب، و مى گويم به خاطر محتواى انسانى و جوهر شريف همبستگى نهفته در آن، ـ و آكرحه آن جوهر، در نگاه كشيشان با حقايق و واقعيات در تضاد بود ـ همين مذهب در انتها، مانند رم


Mestizo اعقاب دورگٌّ بوميان قاره" آمريكا و اسهِانيايى ها يا يرتغالى ها - م.

در كوبا تقريباً جهار ترن، زيرا كوبا از اولين جاهايع بود كه فتح شد و از آخرين
















تاريخى است كه براى چندين قرن استمرار داشت.

 مسيحيت هيحچاه واقعاً در آفريقا پيروز نشد. در شمال آفريقا، اسلام




 تحقيقاتى در باره اين موضوع انجام شده و و اين ثابت شده


اسير شدن يا در خالال سفر بين دو ساحل اقيانوس اطلس جان باختند. بتو: چهار ميليون نفر زنده به برزيل رسيدند. كاسترو: فقط فكرش را بكنيد كه چه تعداد دور ازموطن و خانواده و يار و ديار خود مردند. اين نظام هولناك تقريباً چهار قرن دوام يافت. برترى فنى، اقتصادى و
 مى شود حكم راند.
در بسيارى از مناطق، سرخبوستان از صحنهُ روزگار محو شدند. در كوبا،
 يا به اين علت كه جمعيت سرخهوستان زياد بود و يا اينكه به عنوان نيروى. كار از ايشان مراقبت بيشترى به عمل مى آمد. برای چههار قرن همهُ آفريقائيان، بدون تمايز، به بردگى كشيده شدند. على رغم اعالم رسمى احترام به حقوق خدشه نایذير انسان پركه قوانين طبيعت و خداوند طبيعت به او اعطا كرده است) و حقيقت نشان داده است: كه حقوق بديهى انسان است، در ايالات متحده حتى پس از استقلال، بردهداركی لغو نشد. ميليونها سياه پوست آفريقايى و فرزندانشان برای بيش از يك قرن، هم چچنان برده ماندند. حقيقت بديهى و تنها حقى كه سازندگان نظام سرمايددارى و بردهدارى بر به آنها دادند، همين بود. در هـان كشور، يس از اعام استقلال، سرخهوسنانغ، محو شدند، و اين كار توسط مسيحيان اروپايى و اعقابشان انجام گرفت. و همهُ اين مردم هم خيلى
 سرخهوستان را شكار مى كردند و پوست سرشان را درمى آوردند تا ثروت وزمين
 حتى در آرزانتين هم، در خلال دوره حكومت روزاس، مسيحيان هي پيروى از
 آن ها ان نابود كردند. انقراض نسل جمعيت بومى كارى بود كه در بسيارى از مناطت
 اتحادى كه قرنها بقا يافت، سرفها و دهقانان را الستثمار كردند. در امهراتورى تزارى هم همين وضع تا آخر قرن نوزدهم دوام يافت.





 زمين آن ها غصب شد، ثروتشان غارت شد و و فرهنگ شان نان نابود شدو واز شدند ـ نكوهش نكرد. هيج يك اك از كليساها اين جنايا ونات را تقبيح نكردند و و اين نظام براى قرنها دوام يافت.
جاى تعجب نيست كه ايده هانى انقلابىيى كه در در مبـاريه





 هم مطرح شد. كليسا هيج گاه سرمايهداري











كوشيد همد كسانى را كه آرزوهاى مشتركى در مورد عدالت دإرند با هم متحد كرد، در آن صورت با شما موافقم. از اين هم فراتر، با شما موافقم، چون ما شاهد گروه بزرگى از مسيحيان در آمر يكاى لاتين هستيم. اگر براساس اين واقعيت و اين شرايط مشخص تحليل كنيم، اين مطلقاً صحيح و منصفانه است كه بغوييم جنبش انقلابى بايد با موضوع برخورد صحيحى داشته باشد و به هر قيمت از شعارهاى آنينى كه با احساسات مذهبى مردم ـ كارگران، كشاورزان و اقشار متوسط ـ ـ مغاير است، پرهيز كند. زیرا پرداختن به اين شعارها و لفاظى ها، نقط به منافع نظام
 روش برخورد خود با مسأله و رويكرد خود به موضوع را عوض كر كند. با شـا شـا در اين
 طولانى در تاريخ از مذهب به عنوان ابزارى جهت اعمال سلطه و ستم استفاده شد و
 كنند با اعتقادات مذهبى، با آن ابزارها و با ايمان مذهبى، از در ستيز درآيند. من فكر مى كنم اهميت تاريخى عظيم الهيات آزادى بخش ، يا كليساى رهائى بخش - هر چه انـ مى خواهيد آن را بناميد ـ دقيقاً در تأثير عميقى است كه بر ديدگاه هاى سياسى پيروان خود گذاشته است. اين جنبش به مثابه پلى است كه ميان مؤمنين امروز و
 از مسبح - بریا شده است. مى توانم كليساى آزادى بخش يا يا الهيات آزادیى بخشش را به عنوان بازگشت مسيحيت به ريشهها، به تاريخ جذاب، بسيار زيبا، قهرمانانه و هرشكوهش، تعريف كنم. اين جنبش آنقدر اهميت دارد كه هـهُ جنبشهای چاريخ آمريكاى لاتين را وادار مى كند به آن به عنوان يكى از مههترين حوادث عصر ما، توجه كنند. به اين علت مى توانيم آن را چنْين توصيف كنيم كه مى تواند استثمارگران، فانحان، ستم گران، متجاوزان و غارتگران خلق هاى ما، و كسانى كه ما را در جهل، بيمارى و فقر نگد مىدارند، از مهمترين سلاحى كه براى كيج كردن، فريب دادن و و سرخورده كردن توده ها و اداملُ بهره كشى از آنان در اختيار دارند محرورم كند. در سراسر آن دورهٌ طولانى تاريخ كه به آن اشاره كردم، اخرادى در غرب

مسيحى سوداگر تا آنجا پيش رفتند كه در اين باره بحث كنتد كه آيا سرخهورستان


 شدن، غارت شدن و مرگ، نبود.











است كه آنها هم روح دارند

 درخواست همين حقوت براى همه، واقعهاى تاريخى و با با اممبت بسيار است.






 سخن يُويان آن شروع به اتخاذ موضعى تندتر عليه الهيات آزادى بخش، كرده و وآن

را خرابكار مى خوانند. آنها در عمل مجبورند به اين اصل پايبند بمانند كه ما روح
 حق داريم از حيات، غذا و بهداشت برخوردار باشيم؛ ما هم حق داريم به نحصيلات بيردازيم، سقفى بر بالاى سر داشته باشيم، كار داشته باشيم و با برخوردردارى ار از كرامت زندگى كنيم. در آن صورت آن ها مجبور خواهند بود كه بهذيرند همسران و دختران كارگران هم حق دارند كه فاحشه نشوند و خانواده ها در هحلبى آبادها حق دارند زندگى خود را از راه قمار، خروش مواد مخلدر، دزدى يا صدقد تأمين نكنند. از نظر منطقى، آن موضع يا نظريه مذهبى آى كه در تاريخ مسيحيت، در جستجوى بهترين ارزش ها باشد، از اساس با منافع امبرياليسم در تضاد مى افتد.
 مى كنند كه ما هم روح داريم، اما آقايان محترمى كه اعلاميه سانتافه را تنظيم كردند ـ در عمق وجودشان، اين اصل را در مورد سياه بوستان، سرخهوستان و'مستيزوها
 سانتافه (ايمان مقدس) مى نامند! اين پايه و اساس برخورد تبعيض گرايانهُ آنان است، و من مى توانم موضع متعصبانءُ آنها را درك كنم، همان طور كه اهميت تاريخى تصميمى را هم كه توسط بخخش مهمى از كليساى آمريكاى لاتين در مورد حـايت از فقر ا اتخاذ شده است، درك مى كنم. شرح شدا درباره اينكه فقرا حیگونه به كليسا هجوم آورده اند، بسيار زيبا بود. من معتقدم كه اين درد فقرا بود كه به كليسا هجوم آورد؛ ترازدى وصف ناپپ آذير آن
 و بيش از همه به گوش آن روحانيونى رسيد كه به مردمشان خيلى نزديك بودند و مى توانستند ناله هاى آنان را بشنوند و درد و رنج آن ها را روشن تر انـ از همه دريا ريابند
 سيزدهم، هم رسيد. جهان سوم و انقالابيون جهان سوم تأثير بيانات عميق جان رفـ - سيزدهم را حس كردند. همه كس در كشورهاى ما، و از جمله ماركسيست لنينيستها از او با احساس احترام و برادرى ياد مى كنند. معتقدم موعظهُ جان سيزدهم، بدون شك تأثثير زيادى بر اين انتخاب و موضعى كه بسبارى از كشيش ها و

اسقفها در قبال فقرا در جهان سوم، و بخصوص در آمريكاى لاتين اتخاذ كردند،
گذاشت.
بتو: جان سيزدهم، كشاورزى بود كه پاپ شد. كاسترو: شايد آن عامل تأثير زيادى بر نحوه تفكر او داشت. ما نمى توانيهم بدون اينكه از جان سيزدهم ياد كنيم، درباره جنبش كليسا در آمريكاى لاتين و اين

 بر تطور كليساى كاتوليك و ظهور اين جنبش داشته است، ديده ام. من فكر مى كنم اين تأثير، متقابل و طرفينى بوده است. فقرا بر كليسا تأثير گذاشتند و بر آن هجوم

 فقرا يخانه شوند، كليسا در اين نيمكره اينقدر نفوذ و حيثيت نداشته است.
 فكر مى كنند الهيات آزادى بخش هيزى جز سوءاستفاده ماركسيستها از كليسا نيست.
من از الهيات آزادى بخش طرفدارى كامل كردهام و اين را هم بايد بغويم
 مىدانم. كليساى اروپا، مثل جامعهُ اروپپ، براى قرنها مركز جهان بود. و كليساى
 نقاط جهان صادر كند. من به الهيات اعتقاد دارم. الهيات، انعكاسى از ايمان اجتماعى مسيحى است. به اين معنا، هر مسيحى ایى كد در ايمان خود به غور بيردازد وارد تلمرو الهيات شده است، اما هر فرد مسيحى، يك عالم الهى نيست. الهيون كسانى هستند كه یايه علمى، و دانش علمى لازم در علوم الهى را دارند، و در عین حال با ا جتماع هم تماس دارند و تادرند به احكام عمل كنند و تعقلات مردم مسيحى
 ما آن را الهيات ليبرال مى ناميم و ارزش خاص خود را هم دارد. اما اين الهيات هم،










 بنابراين مشكل ما، مسأله فلسفى انسان نيست.





 وضع باشيم و براى اين كار از علوم اجتماعى مدد بگيريم، و علوم اجتماعى هم






 ميل دارم شـا كه وقايع جهان را از نزديك و بد محض اينكه اتفاق مى افتند،

مطالعه مى كنيد نظر خودرا بكوييد. كل اين بحث و جدل درباره الهيات آزادى بخش


 كاسترو: شماسنوالى بسيار مشكل ـ و بسيار ظريف ـ مطرح كرديد. يك بار بار


سوهاستفاده ماركسيستها از كليسا مى يردازم


 سوءاستفاده كندگان مانند قايقهاى بادبانى كوچكى هستند كه با باد و نيروى






 تأثيرى بر ما نـى گذاشت.
 اعتقادات عميق مذهبه شما بود. مطمئنم كه ساير افراد كليسا هم كه به اين مسانل

 كرديم و نه فكر اتحاد يا حتى وحدت بين مسيحبان و ماركسيستها مار (كه قبلًا در
 اعتماد نـى كند و يك مسيحى واقعى هم بد يك ماركسيست قلابى اعتماد نـى كند. فقط اين يقين مى تواند اساس يك رابطه مستحكم و ديرپا باشد.



 به اين استدلال هاى ساده انديشانه متوسل مى شوند. اين در مورد هر دو طرف صادق
$.0^{\infty}$
مى بينم كه شما درباره آن زياد فكر كردهايد. اين امر وتتى كه راجع به ارويان،








 تدوين شده است، اما من نمى دانم انسانها


 براى گرما آن را بسوزانند. ريشه درختان و ميوه جات هم دردسترسشان بران بود تا تا آ آن

بخروند.



شمار انسانها چندين و چچند برابر شده است.



تكنولورُى جديد و صنعت استفاده كنند. انسان هاى جديد نمى توانند بدون آموزش و مراقبتهاى بهداشتى، زندگى كنند. قانون بقاى اصلح متضمن آن بود كه تنها سالمترين و انطباقیذيرترين انسانهاى اوليه باقى بمانند. انسانهاى بايد بيشترين محصول را از زمبن به دست آورند، زيرا زندگى ديگر نمى تواند به
 معاشِ هستند، و در نتيجه، فقر در مقياس وسيعى وجود دارد. من درمورد آنحָه راجع به
 كفت كه در برزيل كه در حدود هץا ميليون نفر جـعيت دارد، Y مصرفى را تشكيل مى دهند كه به بازار مصرف بلثّيك شباهت دارد، • ب ميليون نفر اندكى پايينتر از اين سطح قرار دارند، F. ميليون نفر در سطح تأمين حداقل
 خود رها شده اند. مردمى را كه در حلبى آبادها زندگى مى كنند، كار ندارند، نمى توانند به مدرسه بروند و وسيلهاى براى اعاشه ندارند، در كدام مقوله بايد جاى دهي دهيم؟
 اكثر كشورهاى آمريكاى لاتين در همين مقوله جاى مى گيرند، و اين در حالى است
 با برخوردارى از فرصتها و الگوى مصرف مشابه آن ها، زندگى مى كنند. به عبارت

 من كاملاُ با آنهچ گفتيد موافقم و به توضيحات شها بسيار علاقمندم. شرحش مفصل است، اما تاريخ نشان مى دهد كه همغ اين هيزها كاملألا با استعمار و برده دارى، ارتباط دارند. ثروتى كه از اين نيم كره بيرون برده شد، منابع لازم برايٍ
 هم گفتم، تا • . ا سال یس از استقلال هم برده دارى در ايالات متحده ريشه كن نشد. همُ اين ها مبتنى است بر توسعه نيا فتگى، استعمار نو، اشكال مختلف غارت با
 كالاهاى مازاد داخللى به قيمت ارزان در خارج، و استثمار بى رحمانه منابع انسانى و






 سياسى و اجتماعى، بالقوه خطرنالكا تر و ا انفجارآميزتر وني مى كند.















 دربارهٌ مسايل اجتماعى استفاده كردهاند، اما اين را میددانم كه تقريباً هـد
 مثلًا من كتابهاى علمى و آثار تحقيقاتى زيادى را مى خوانم كه مربوط به

مسايل اجتماعى نيست. دانشمندان بى شمارى در حال مطالعهُ زيست شناسى، ستارگان، سيارات، حيات، گياه شناسى و كانى شناسى، هستند. روشن است كـ در دي آن ها جملگى، مستقل از يقين هاى مذهبى خود، به تحقيق علمى مشغول اند. نظريفُ
 آن، به شدت نكوهش مى شدند. در واقع زمانى بود كه اين انديشه كه زمين كرد است رد مى شد، اينكه زمين به دور محور خود و در مدارى بر گرد خورشيد مى هر يرخد نيز نفى مى شد. در جريان پيشرفت علمى انسان، بسيارى از حقايق علمى ابتدا انكار

مى شد.
امروز، هر دانشمندى ـ اعم از اينكه كاتوليك، پروتستان، مسلمان، هندو،
 اعتقادات مذهبى خود، بدون ذره ایى ترديدصرناً از يك زاويهُ علمى با مسايل برخور برد مى كند. و دقيقاً به همين دلِل است كه علم چخنين پيشرفت عظيمى كرده است، قوانين رنتيك كشف شده و تغيير ساختارهاى سلولى - و به بيان ديكر، خلت انواع جديد - ممكن شده است. مندل كه قوانين زنتيك را كثف كرد يك راهب (مطمئن نيستم، اما فكر مى كنم او يك راهب عضو فرقد بنهديكت' بود). سايرين به اعماق بيشترى راه يافتند و جهشها و علل آن را كشف كردند. كسانى ديگر سلولها و هسته آن و كروموزمهاى آن را مطالعه كردند، دى.ان.انى (D.N.A) را را وا تجزيه و تحليل كردند و حيزى را كه تعت عنوان برنامهريزى رنتيك سلول معرون است، كشف كردند. آن ها بيشتر كاوش كردند و اينك موفت شده اند زنها را از يك نوع سلول به نوعى ديگر منتقل كنند. همين امر در مورد كسانى كه قدرت افسانهانى اتم را از طريق محاسبات رياضى و ی夫وهش فيزيكى كشف كردند نيز صادق است، كسانى كه به اكتشاف در فضا پرداختند و تسخير آن را ممكن كردند هم به هـين ترتيب كار كردند و نيز كسانى كه داروسازى جديد را توسعه دادند و امروز مى توانند مولكول هايى را طراحى كنـند

- Benedictine. 1

كه در طبيعت يافت نمى شود و مى توانند آن را در آزمايشگاه بسازند. مشاُ در حالى كه
 از طريق تركيبات شيميايى توليد مى شود و دانشمندان داروهايى را سا ساخته اند كـ

 كاربرد روشهانى علمى است. بسيارى از دانشمندان از روشها هايى استفاده
 براى تعبير چديده هاى شيميايى، فيزيكى و طبيعى استفاده كرده اند، اما برانى تا تفسير موضوعات فلسفى يا مذهب شناختى از اين روش ها استفاده نكرده اند. آنها از از نظريدهاى تكامل طبيعى، قوانينى كه توسط ستاره شناسان كشف شده است و

 مهندسى رنتيك و زيستشناسى، شهرت جهانى دارند و عده زيادى از از آنها يروتستان، كاتوليك، مسلمان، يهودى، هندو يا بودايى هستند و يا پيرو مذاهب














كارى كه هر روز صبح مى كنم اين است كه كزارشات زيادى را را كد توسط






 است، حوزهاى كه در آن احساس مى كنم صلاحيت بيشترى براي بيان ديدكاهاهايم اما چون موضوع صحبت ما كلبسا، سياست بين المللى كليسا و بحثهايى است كه در دزون كليسا جريان دارد، احساس مى كي كنم بايد خيلى ميلى محتاط باشم و

 انجام اين كار برای شما و ساير مسيحيان و كاتو اتوليك ها ها خيلى آسان آسان تر است است. مطالعه
 آمريكاى لاتين و جاهاهى ديگر راجي

 معنى نيست كه كارهايى را كه انجام مى شود و نظرهايى را كه بيان مى شود ارزيابيى نكنه.
كليسا يك نهاد بسيار كهن است و تقريباً . . .
بتو: كهن ترين نهاد موجود.

بتو: بله، الما آنها نهاد نيستندي كاسترو: حق با شماست. اگگ مسأله نهاد بودن مطرح باشد، ممكن است آن طور باشد كه شما منى گوئيد.

مدكن است كليسا كهن ترين نهاد باشد و آزمونهاى دشوارى ـ انشعابها و

 متعدد ديكر منجر شد.
اين درست است كه سنگ بناى يطرس قديس، كه كليساى كاتوليك بر آن ساخته
 خود در سازگار شدن با واتعيات را نشان داده است. البته به نظر مى رسد از زمانى كه


 بسيار دشوارى داشته است، اما الهيون هميشه توضيحات و تبيينهايى ارانى ارانه كرده اند؛ مفاهيم مذهبى جديد توسعه يافته است و در راه سازگار كردن اين نهاد با دكرگونى هاى عمده سياسى، اقتصادى و اجتماعى و كشفبات علمى ایى كه در جهان وقوع يافته، كامهايى برداشته شده است.
 دكرگونى هاى مهمى انجام دهد. من نـى گويم با مواضعى كه كليسا به عنوان يك نهاد
 كه درباره مسأله بسيار مهم رشد بی حد و حصر جـععيت، عميق تر فكر شود. آن طور
 درباره اين موضوع مطرح مى شود با عقايد زمانى كه من در كلاس ينجهم يا شـي بودم، كاملأ متفاوت است. بعضى از آن عقايد تغييرات عمده الى ايلى يافته است. من ايده ها و ضوابطى را كه با اصول يا باورهاى مذهبى مغايرت دارد، تشويق
 برخورد شود، ويكى از اين مسايل هم برخورد به مسأله كه در بعضى از كشورها منجر بد ستيزها و برخوردهاى سياسى جدى شدرد شده است.

زمانى راجع به اين مسأله با يك كاردينال آفريقايى كه اهـي اهل بنين بود و و در در رم




 ايجاد تضادهاى آسيبرن

بتو: فرمانده، يك نوضيح مختصر دارم.

 مى خواهند داشته باشند، تصميم بكيرند و و آن آها وظيفه دارند






 بالافاصله عقيم مى شود. بنابراين، با اين مسألد با با توجه به اهميت آنى، بايد بد دير دقت
برخورد شود.



 اشاره مى كنم. من مطلع نيستم كه چه زمانى اين تحليل، اين مالاك، اين ايده مسنوليت وائ والدين مطرح شد. مى توانيد بگونيد اين بحث از كى مطرح شد؟

بتو: پس از كنفرانس دوم واتتكان، كه در سال 1980 يايان گرفت. بررسى
جدى از آن زمان شروع شد
كاسترو: و در جه زمانى تصميم اتخاذ شد؟

كاسترو: در هـ سالى بود؟

ياد نمى آورم.
كاسترو: بيشتر از • 1 سال ییش بود؟
بتو: بله، اين طور فكر مى كنم.
كاسترو: يس آن موقع كه من با آن كاردينال اهل بنين صحين محبت مى كردم اين
ايده پيشإيش مطرح بود.
بتو: بله، آن گفتگو دقيقاً كى انجام گرفت













 اين را نمى توان تصور كرد، و ما نـى توانيم قرنهـها وناصبر كنيم تا مردمى كه به مدرسه يا





 عقلايى در اين مورد كه خانواده هاى مسبحى جطور اين اين مسألد را حل حك كنند، داشته باشد.




 اهميت دارد ـ بخصوص براي كـي حد در آن نفوذ دارد. دوست دارم كليسا راجع به اين مسايل فكر كند، و و فراتر از اين اين دوست داري
 لاتين و ساير كشو رهاى جهان سوم







 مشروع هد خلقهاى جهان سوم و هم بشريت، و به ويرْ آمريكالى لاتين حمايت

كند. كه با حفظ نرخ رشد كنونى جمعيت، بد زودى اكثر كاتوليكهاى جهان فقيرترين آنان) در آن زندگى خواهند كرد. من فكر نمى كنم تلاش براى اصلا
 از خارج هم كار درستى باشذ. اما فكر ممى كنم همبستگى با آرز آرها بشريت براى ايجاد يك كليساى واحد، از نظر سياسىى براى هر دو طرف بهتر است و من صادقانه اميدوارم كه اين مسايل بتواند به نحو عقلايى حل شور اي بتو: و به عنوان يك مسيحى بايد اضافه كنم كه: (او به طور دمكراتيك)، كاسترو: فكر مى كنم در يك راه حل عقلايى، آن مفهوم هم به طور ضمنى وجود دارد، حون اگر راه حل دمكراتيك نباشد، كاملاً عقلايى نخواهد بود.

 كار ببنديم يا نبنديم و يا اينكه ماركسيسم - لنينيسم را چگكونه تفسير كنيم. اكر بخواهيد مى توانيد اين موضوعات را مطرح كنيد و من هم مى توانم راجع به آن هر قدر شما بخواهيد صحبت كنم. اميدوارم كليسا مسايل خود را به طور عقلايى حل كند و مسايل غم انگيز و حادى را كه كشورهای ما پيشرو دارند درلٌ كند و از آنها حمايت كند آدم خبلى با هوش و زيرك باشد تا دريابد كه از روى آوردن كليسا به مردم كاملاً
 تحليل تاريخى كه اراثه كردم هم مطابقت دارد. در آن تحليل گفتم كه در طول قرنهاى حاكميت فثوداليسم و استعمار، قرنهايى كه در خلال آن انسانها، به برد گى و استثمار گرفته مى شدند و نسل شان نابود مى شد، كليسا عليه آن بى عدالتى هاى تاريـخى موضع نگرفت. هيِّ كس نـى تواند بيش از ما به طور جدى طرفدار آن باشد كه كليسا موضع صحيحى در قبال مهمترين و حادترين مسايل اجتماعى عصر كنونى اتخاذ كند. هيج كس مايل نيست دوباره بشنود كه براى قرن ها كليسا با اين مسايل برخورد نكرد. قبلاً به شما درباره احساس رضا رضايت و
 در آمر يكاى لاتين به فقرا نزديكتر مى شوند و به مشكلات آنان توجه مى كنند. و البته

بغش دوم / مصاحبه
الهيون آزادى بخش بيشگامان نزديكى كليسا به فقرا و به طور كلى به مردم بوده اند. از اين رو ضرورت ندارد كه بعويم از ديدن تلاش هايى كه اين انسان ها ـ ـ كه بايد
 به اين دليل است كه نـى خواهم از اقداماتى كه عليه بعضى از آن ها انبجام شده انتقاد كنم، يا اصولًا در اين مسأله دخالت كنم. من صرفاً مى خواهم كارها و آثار آن ها را به دقت و به طور عميق مطالعه كنم.
 بوف و گوتيرز را دارم و نسخهه هايى از سخنرانى های پاپ آمريكاى لاتين، از جمله سخنرانى هايش در گايانا، اجتماعات سرخاى درانهوستان در اكوادور و حلبى آبادهاى پرو را هم دريافت كردهام ام. به عنوان يك سياستمدار و يك انقلابى، گزارشاتى را كه درباره بيانات وى منتشر مى شد با علاقه بيشترى خواندم ـ بخصوص زمانى كه گفت كثشاورزان بايد

 در آن آمده بود يكى از ساكنان محلات فقير ليما خود را به پاپ رساند و در حالى كه احساس عمومى را بيان مى كرد به او گفت كه آن ها كار ندارند، فرزندانشان گرسنه و بيمار هستند، دارو ندارند و زنانشان در حالى باردار مى شوند كه از بيمارى سل سل رنـ
 مطرح كرد و از او خواستار كمك شد. يقين دارم كه پاپ در سفرش به دور آمريكاى لاتين، بايد متوجه تفاوتها موجود شده باشد. تفاوت ببن وفور و اسراف نعمات مادى كه در جوامع مصرفى،
 لندن، آمستردام و مادريد - وجود دارد و فقر وحشتنالك و عظيمى كه شـا شما از آن سخن

 سخنان او را بخخانم و به همين دليل همه سخنرانى هايش را تهيه كردم، چون مى خواستم بدانم كه رئس كليسا راجع بد اين مسايل چه فكر مى كند؛ مسايلى كه

معتقدم امميت بسيار زيادى دارد. اذعان مى كنم كه اظهار نكرانى یاب درباره اين مشكلات، مرا خوشحال كرد. در نظر دارم مهد اين مطالب را بخوانم؛ ورد و در در آينده بتوانم از نظر سياسى درباره همه اين موضوعات جامع تر صحبت كنم. نـى خوامهم قضاوت سطحى كرده باشهـ. در هر حال برخورد من با اين موضوعات از يك زاويه سياسى خواهد بود. طبيعى است كه از نقطه نظر الهبات وارد اين مباحث نمى شوم.

带果
ساعت نزديك به $\mid$ ششب بود كه ما كنتكويمان را تا تام كرديم. وقتى ازاود اوعوت
 بخورد كه خوراك ذرت كانجيكوننيا و كوشت قلوه كاه خوك كه مادرم يخته بود و


 برزيل، كاسترو علاوه بر نوشيدنى هاى ديكر، هميشه يك ليوان ول اورياريار ايرو، كه من


 براى او غرستاد.

جهارمين و آخرين بخش از اين مصاحبه در روز يكشنبد צץ ماه مه

 سال فارغ التحصيلى وى بود و عكس او بر آن نقش بسته بود. زير عكس جالي

ساله ريش تراشيده، نوشته شده بود: فيدل كاسترو روز (19fY_f0)
او در هـه موضوعات مربرط به ادبيات و آموزش، برجسته بود. علاوه بر



 دارد و در زندگى موفق خواهد بود. در آخرين جلسه مضاحبه، اولين سنوال خود را ما مطرح كردم.

بتو: فرمانده، چهارمين جلسه گفتگوى خود را در مورد مذهب، در اين عصر درخشان يكشنبه در هاوانا آغاز مى كنيم.
 دوم را كه در جريان آخرين سفرش به آمريكاى لاتين ايمراد شد، به دقت دطالعه كنيد.
 دوم ملاقاتى انجام گيرد. مجله ترنتا گيورنى، ارگان غير رسـى جنا


 براى ديدار از كوبا مطرح شده است، دوم آن كه اگر امكان چنين ملاتاتى پيش بيايد، شها دوست داريد چه چحيزهائى به جان پیل دوم
 مى شود. پابپ جان یِل دوم به عنوان يك مرد فعال شناخته شده است؛ مردى كه بسيار سفر كرده و كشورهاى زيادى را ديده است. فكر مى كنم سفرهای متعدد یاپ بان به


است. یاپپ يك كاركرد دوگانه دارد. او هم رئيس كليسا و هم رئيس دولت واتيكان است. از يك نظر، فعاليتهاى او فقط مذهبى نيست، بلكه سياسى هم هست. به
 ظرفيت سفر كردن بد نقاط مـختلف جهان و تماس برقرار كردن با مردم - خوشحالم. از نظر سياسى فكر مى كنم كه اين يكى ازمحسنات یاپپ جديد است. فكرمى كنم كه از نظر مذهبى و تا آن جا كه به كليسا به عنوان يك آنين و يك نظام اعتقادى مذهبى، مر بوط مى شود هم فعاليتها و تماس هایى پاپ باشد. اما همان طور كه قبلاً به شـا گفتم، نمى خواهم در اين زمينه قضاوت كنم. بنابراين اگك بخواهم خود را صرناً به مالاحظات سياسى محدود كنم بايد اذعان كنم كه اين پاپ، به خاطر فعاليتها، سفرها و تماس هايش با توده هایى مردم، سياستمدار برجستهاى است. ما انملابيون با توده ها ديدار مى كنيه، با آن ها صححبت
 مى كند، جيز جديدى استا




















 اختلاس كندران و دزدانى كه توانستند فرار كنتد آن جا ها هستند.

 متحده مى توانستند به دست آورند ـ هم آن جا هستند. شها نـى توانيد منكر شويد كـي
[آمريكا] ثروتمندترين وبيشرفتدنرين كشور جهان، ومنطقأ خيلى ثروتمندتر از كوبا
 عادلانهترى توزيع شده، اما ميزان آن اند اندك است است


 است و آموزش خود و فرزندانشان و بهداشت

 اتومبيل دست دوم ارزان قيمت بخرند، و بعضى امتيازات مادى ديكر كه مى تواندي بـد بـد دست آورند.
بعضى از مردم درواقع بد دلايلى از اين دست، تصميم كرفتند به ايالات متي متحد

 آنها رفتند يا اول فرزندان خرد


 خود را از اين راه مى گذراندند، به ايالات متحده رفتند و با آغوش باز از آنان

استتبال شد.
كسان ديكرى كه از راه بهرهكشى از زنان زندگى مى كردند و گردان انده







ناراضى سياسى نبودند بلكه صرفاً از اين برجسب بسيار بار بر سود و پردرآمد









 كوبا را تكرار كنيم. آن روزها گذشته و حالا موقعيت جديدى پيش آمده است. از بعضى از
 علايقى نسبت به نماس با مردم ما وجود دارد.
 كوبا و ياب، حنين ديدارى نبايد شتابزده انجام
 كشورى صورت مى كيرد، جون كوبا كشورى است كه برانى عدالت الت اجتماعى
 انقلابى كه با موقعيتى كاملًا متفاوت با موقعيت ساير كثور رهاى آمريكاى لاتين

روبرو است.



 آنان واقعأ هم اين كار را مى كنند.

آنها از اقدامات تلافى جويانه اقتصادى و سياسى و نارضايتى ايالاتات متحده





تقريبأ تهرمانانه است ـ بايد همه مواردى را را كد برشمردم درن درنظر بكيرند











 مربوط است را براى حكومتهایى ديكر ديكر، سران دولتها درا در جهان سوم و نيز






 كشورهاى آمريكاى لاتين و ساير كشورهاى جها جهان سوم را بررسى كردهام ام البته

بخش دوم / مصاحبه
مميشه اين اسناد را به واتبكان فرستاده ام، اما امروز سِ از بيانات باپ آن به شـا گفتم، اين كار را با علاقه بيشترى مى كنم.

 انجام گيرد كه حداقل شرايط لازم براى اينكه يك ديدار ثمربخش براي براى كليسا و براى كشور ما باشد، تضمين شده باشد. ديدار پاب نبايد تنها يك مسأله تشريفاتى باشد. بدون شك راجع به هر هيزیى كه پاپي درمورد كليسا و كاتوليك ها در كوبا به آن علاقمند باشد بحث خو| هيم كرد. مطمنْ هستم كه او به اين موضو ع علاقمند خواهد بود. او به اين كه با مردم انقلابى ما تماس برقرار كند و با آن ها آشنا شود هم علاقمند

خواهد بود.
تا آن جا كه به ما مربوط مي شود، علاته اصلى كشور ما به اين است كه موضوعات حائز اهميت زياد براى كشورهاى توسعد نيافته آمريكاى لاتين، آسيا و آفريقا مورد بررسى قرار گيرد؛ همُ موضوعاتى كه بر دنياى فقير ما كه به وسيلّ كشورهاى صنعتى سرمايهدارى غارت مى شود، تأثير دارد؛ موضوعاتى كه بر
 موضوعاتى از تبيل موضوعات مربوط به مسابفة تسليحاتى و صلح ـ هم در ملاقات با


توسعه، و يك كشور انقلابى و نيز سوسياليست است.
بتو: و كشورى كه تحزيم عليه آن اعمال مى شود. كاسترو: فقط آن چهار مقوله را ذكر كردم كه دو مورد آن كاملُّ مشابه است. چون كشورهاى انقالبى و كشورهاى سوسياليست، تصوير مشابهى دارند. به اين علت، اين كاررا كردم كه نـى خواستم به ساير جنبه ها بيردازم و به اين واقعيت اشاره كنم كه كوبا براى استقالل، آزادى و بقاى خود عليه تحريم و ساير اقدامات، با عزم راسخ مى جنگُ. بنا براين با توجه به همُ اين مسايل ـ و بخصوص صلح ـ فكر مى كنم كـ كفت
 توجه به احترامى كه براى واتيكان، براى قلمرو مقدس و براى كليساى كاتوليك قائلم

- و اصلأ آن را كمامميت نمىدانم ـ معتقدم كه تحت حنين شرايطى ديدار هاب از




 خودرا تكرار كنم كه تحت آن شرايطى كهذ ذكر كردم، چنين تبادل نظرى مى تو تواند مفيد






 يك جنگ گرما مستهاى، بشريت اساساً مى تواند جان سالم بدر بر برده يا با نه


 ديدگاه هايمان مى توانيم در جلوگيرى از آن، سهم متعادلى دالى داشته باشيمه حالا فكر مى كنم، به هر دو قسمت سنوال








هراهميت تر است و شخصيت جهانى ترى دارد و بسيار بيش از پاپ به او عشت ورزيده مى شود و راجع به او صحبت مى شود بدانم. نظر شما راجع به شخص

مسبي حيست؟ كاسترو: خوب، قبلاُ داستان تحصيلات و روابطم با مذهب و كليسا را براى شما گفتهام برایى من، عيسي مسيح اززمانى كه به ياد دارم ـدر خانه، در مدرسه و در سراسر دوران كودكى و نوجوانى ام - يكى از آشناترين نامها بوده است. از آن زمان
 مذهبى نداشتم - همهُ تلاش ها و توجهاتم و هـهُ زندگيم وقف هرورش يك ايك ايمان سياسى شده است كه به واسطه اعتقادات خودم به آن رسيدم، هيِع وقت واقعاً نمى توانستم براى خودم يك مفهوم اعتقادى مذهبى بيرورم، اما به اين ترتيب به
 آنها اعتقاد داشتم و آن نماد، آن شخصبت خارتا ولعاده، كه از زمانى كه به ياد مى آورم برايم آشنا بوده است، هيج گاه تناتضى نديدم. برعكس، جنبه هاى انقلابى انديشن مسيح و آئين مسيحى را موردتوجه قرار دادم. در خلال اين سال ها، بارها
 وجود دارد متذكر شوم. مثالهاى زيادى را ذكر كرده ام؛ بعضى وقتها اين جمله مسيح را ذكر كردهام كه: „گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر از ورود يك مرد ثروتمند به بهشت خداوند استه،. از آدم هاى هنختلف، از جممله يك كشيش، شنيده ام كه منظور مسيح سوزن كوحكى كه ما امروز مى شناسيم نبوده است؛ به اين علت كه كذشتن شتر از سوراخ چنين سوزنى غبرممكن است؛ و معنى اين عبارت چيز ديگرى است و بايد به گونهاى ديگر تفسير شود. بتو: بعضى از انجيل شناسان معتقدند كه منظور پییِ كم عرض كونه بيت المقدس، فلسطين و در قلب بيروت است كه عبور از آن براى شتر بسيار مشكل است. اما حرا هيِّ كس در اين مورد سئوال نمى كند كه ورود آدم ثر وتمند به بهشت خداوند جقدر دشوار است؟ در اين موردديگر جاى شك و سئوال نيست. فرمانده، از نقطه نظر علم الهى، اين بدان معنى نيست كه مسيح عليه ثروتمندان تبعيض قائل شده است: اين بدان معنى است كه بين اين دو، مسيح فقرا را برگزيده است است يعنى

خداوند تصميم گرفت حضور مسيج را در جامعها ایى قرار دهد كه وجه مشخص آر آن
 مى توانست فرزند يك خانواده يهودى زميندار باشد؛ بیى توانـي








 منانع فقرا. او به گُونهاى بى طرفانى


 اول او را واداشته است كه خود را بد كمك به فقرا متعهد كند.







 الما مقيد بود. ازاينرو بد خانه زكى Zacchaeus نرفت تا اززيبايى ظروف لعابى او كه احتمالًا از ايران آمده بود و مجسهدهاى مصرى اش تع تعريف كند، بلكه بها آنجا رفت تا


 بد او برمى گردانمه. اين بدان معنى است كه اجرایى عدالت، شرط اصـي اصلى يريروى از

مسيح بود.



 بدهد كه ندارد؛ و كسى هم كه طعام دارد بايد همين كار را را بكندهر).

 بعنى [همگامى با] آرمان فقرا است.






 قولش وفا كند.
بتو: شما داريد هيزى را بى كوييد كه آمبروز قديس در قرون اوليُّ مسيحيت مى گفت.
كاسترو: خوشحالم كه با او هم عقيدهام.

 از جملات در انجيل بد آن محيط، بد جامعه و رسوم آن عصر، مربوط است؛ الما

نمى دانم كه اين را در اين مورد چطور مى توان اثبات كرد. در هر حال، كسى كه به
 باشد كه منظور از سوراخ سوزن، هـان هيزى است كه ما در زبان و ادبيات خود مى شناسيم، چون ما سوراخ سوزن ديگرى نمى شناسيم. و اكرجه مردمدر كشورهاى انى
 چیزها را راجع به شتر نمىدانند. به هرحال، من هـان تعبيرى را كه مترجمان از آن جمله كرده اند_ومن هم آن را به هـان ترتبب مى فهمم - دوست دارم و به اين هم اعتقاد دارم كه آن تعبير با موعظدهاى ديگر مسيح كاملًا مطابقت دارد. اول آن كه، همان طور كه شما گفتيد،
 بى سواد ـ و به عبارت ديگر پرولتارياى زمان يا كارگران مستقل كه برخى از آ آن ها
 بودند.
 قرص هاى نان را جند برابر كرد تا غذاى مردم تأمين شود.ايز دقيقاً همان كارى ارى است كه ما به وسيلُ انفلاب و سوسياليسم مى خواهيم بكنيم: حند برابر كردن ماهى ها و قرص هاى نان براى تأمين خوراك مردم؛ چچند برابر كردن تعداد مدارس،
 زيركشت و تعداد مشاغل؛ چند برابر كردن بازدهى صنعتى و كشاورزى؛ و چند برابر بر كردن مراكز تحقيقات و تعداد طرحهاى تحقيقاتى علمى: همه براى هـان هدفی"). در مواقعى بد داستان تمثيلى آن مرد ثروتمند اشاره كرده ام كه چندين كار كاركر را

 اندازه نصف يك بعدازظهر، يك دينار مى پرداخت. اين داستان، حاوى انتقاد بد كسانى است كه با آن نحوه توزيع موانق نبودند. معتقدم كه اين دقيقاً يك فرمول ديارد
 سوسياليسم به هر كس بايد بد اندازهُ توان و كارش يرداخت شو شود، در حالى كه در


 موعظههاى مسيح، مثل موعظه دركوه، را جدا از از آنحه شما حمايت از فـر فـرا

 بردباران را بشارت باد؛ زيرا آنان وارث زمين خواهن راند شد. بشارت باد باد آنان را كد


 مى توانست با موعظه در كوه همرأى باشد با با بتو: در انجيل لوقا، نه تنها به فقرا بشارت دارد داده شده، بلكه ثروتمندان هم لعنت شدهاند. كاسترو: مطمنن نيستم كه حنين جملهاى در روايات مختلف از اين موعظه وجود داشته باشد. شما مى گوييد در انجيل لوقا است. آن روايتى كه من بن به ياد دارار، ثروتمندان را لعنت نمى كند.
بتو: آن انجيل متى است كه مـي معروفتر است كاسترو: ممكن است آن نسخغه براى اينكه ما را با روحي

 وارد شود، بخصوص اگر بسيارى از ابعاد روحيه ثروتمندان، از از تبيل بى تفاوتى

 باشد و به بهشت برود، خيلى صريح بيان شده و به كرات در موعظه هالى مسيح ذكر

شده است.



كه داستان شهادت مسيحيان را در قرون متقدم بازگو مى كند. همه اين فرصت را داشته اند كه از اين وتايع مطلع شوند و فكر مى كنم يكى از حيزهايى كه در سالها هایى دوره تحصيل من، كليسا به شدت از آن احساس غرور مى كرد، شهادت مسيحيان در آن سالهاى اول و در طول تاريخ كليسا بود. فكر مى كنم در اين مورد شكى وج وجود نداشته باشد ـ و اين جا بحث تو تفسيرهاى مختلف هم مطرح نيست ـ كه مسيحيت، مذهب برده ها بود؛ مذهب ستمديدگان و و فقرايى كه در دخمهها زندگى مى كردند، به وحشتناكترين وجه تنبيه مى شدند، به سيرك ها برده مى شدند تا خوراك شير و حيوانات ديگر شوند و قرنها در در معرض انواع سر كوب و مجازات بودند. اميراتورى رم اين آيتن را يك آتين انقلابى قلمداد مى كرد و طرفداران آن را تحت فشارهاى وحشيانه قرار داد و من آن را هميشه با سرگذشت كمونيستها مقايسه كرده ام. زيرا از زمانى كه كـونيسم به عنوان يك آنين انقلابى و سياسى تثبيت شد، كمونيستها هميشه در معرض فشارهاى بى رحمانه، شكنجه و جنايات ديگر بودهاند. حقيقت تاريخى بزرگ اين است كه جنبش كمونيسنى هم در مبارزات خود براى دگرگون كردن نظام اجتماعى غيرعادلانه، شهادت طلبى خاص خودرا داشته است. كمونيست ها هم مثل مسيحيان متقدم، هـه جا در معرض افترا و سركوب وحشيانه بوده اند. تاريخ - همين تاريخ معاصر ـ بـ به ما

 حاوى اطلاعات دقيق، درباره قهرمانى آن مردم و هزاران كمونار كه بد وسيلد
 با كمك امهراتور آلمان كه تازه به خرانسه تجاوز كرده بود، انجام شد.
 و ساير اعضاى جنبش را كذ پس از جنگُ داخلى در اسپانيا اعدام شدند ضبط كرده
 داد، تاريخ ضبط كرده است. آنها با كاربرد اتهامات، ملاكُ هاى غيرعادلانه و
 معتقدم ناشى از تعصبات شرمآورى است كه در طول تاريخ بر شدت آن افزوده


 نازیىا شدند، جان سالم به در بردندي نازى ها در اتحاد شوروى ميليونها نا نفر ــ از جمان











 داشته است كه مرتجعين از "كوونيست" بيشتر از آن نفرت داشتهاند انده آن كلمه، در

زمانى ديگر، كلمه (امسيحى) بوده است.





 سكوت را خواهى برداختى). مى خواستم اين را به شما اطلاع بدهم كه ياد نامهماى شهيدان آمريكاى

 او در جريان سازماندهى يك أعتصاب بد قتل رسيد، و امر ورز عكسسهايش درد در بر بسيارى

از كليساها وجود دارد.
كاسترو: شما قبلأ راجع به آن راهب دومينيكن به من گفته بوديد كه شكنـجه شد

اين وقايع نقط در كشورهاى اروپا، آمريكاى لاتين و جـها







 روزنبرگ تكان خوردند.




 نمى بينم. بنابراين با آن انديشهها و موعظه انـها

 در آينده هم همين طور خواهد بود. با مشاهده تلاش هاى هم قطاران شما، كارهاى

خود شما، مبارزات و سخنرانى ها و فعاليت هاى ديكران مثل شها در قاره "آمريكا بيش از پيش در مورد صحت اين قضاوت، مطمتن مى شوم. بتو: شما زمانى گفتيد كسى كه با فقرا بيگانه شود، با مسيح بيگانه مى شود. نمى دانم كه آيا مى دانستيد اين جـلد نه تنها خيلى معروف است، بلكه به اعتقاد من، اساس الهيات آزادى بخش ڤم هست. به علاوه، اين جمله با بخشنامه كار خلاق، كه توسط یایپ جان یل دوم صادر شده است، هم توافق دارد. اين بخشنامه مر بوط است به كار انسانى و جان پل دوم در آن تأييد مى كند كه تعهد در قبال فقرا، مؤيد وفادارى

به كليساى مسيح است.
 روزهاى نخست انقلاب، مشكلاتى كه قبلاً به شما گفتم مطرح شد ـ زمانى كه طبقات ممتاز مى خواستند كليسا را عليه انقلاب به كار گيرند ـدر آن وقت بود كه به دفعات به اين مسايل و موعظههاى مسيحى اشاره كردم. آن سخنرانى ها موجود است. يك بار جمله اى گفتم كه امروز هم مى توانم آن را تكرار كنم و صصحت اش اش را تأييد كنم. اين همان جملهاى است كه شما به آن اشاره كرديد: پاكسى كه به فقرا خيانت كند، به مسيح خيانت مى كنده). بتو: خوب فرمانده، حالا ميل دارم سئوال ديگگى وا مطرح كنه. بعضى افراددر داخل جنبش كمونيستى، از اين جـله، ماركس ـ كه در كتاب وى تحت عـن عـنوان افزودها الى بر نقد فلسفه حقوق هگل، آمده است ــ به طور سنتى استفاده كرده اند كه "(مذهب افيون مردم است)،. آنها اين جـله را به يك حكم جزمى قطعى، مطلق و متافيزيكى تبديل كرده اند كه بالاتر و فراتر از هرگونه ديالكتيكى استى است انـي اما در اكتبر •19^1 يك حزبب انقابیى كه قدرت را در دست دارد ـ يعنى جبهـ ساندنيست براى آزادى ملى - براى نتخستين بار در تاريخ اعلاميها آى را در مورد مذهب صادر كرد و در آن اين حكم را با به عنوان يك اصل مطلت الت، مورد انتقاد قرار داد. در بيانيه ساندنيست ها آمده است: „بعضى ان از نويسندگان ادعا كرده اند كه مذهب مكانيسمى براى از خود بيگانه كردن انسان است كه استثمار يك طبقه به وسيله طبقه ديگر را توجيه مى كند. اين حككم تا آن حد كه مذهب در دوره هاي مان مختلف تاريخى به عنوان پايه نكرى تأيِد كننده سلطه سياسى عمل كرده است، ارزش تاريخى دارد.

كافى است نقش مبلغين مذهبى در فرآيند استعمار و اعمال سلطه بر سرخيوستان
 ببريم]. اما ما ساندنيست ها اعاعلام مى كنيم كه وقتى مسيحيان بار با با تكيه بر ايمانشانـان بتوانند بد نبازهاى مردم و تاريخ پاسخ گاريند، اعتىا
 انسان مؤمن و در عين حال، يك انقابىى يى گير باشد و تضاد غيرقابل حلى بين اين

دو وجود نداردها.)
فرمانده، سنوال من اين است: فكر مى كنيد كه مذهب افيون مردم است؟










 برای انقلابيون اين بود كه واكنشى ضدرو انـي




 اجتماعى مستثنى كند. اگر كمى جلوتر برويم و مباحثى را به ياد بياوريم كه پس از تدوين برنامه حزب

بولشويك انجام شد ـ و اين حزبى است كه لنين بنيادگذار آن بود ـ در آن صورت خواهيم ديد كه هيز' كلامى كه مسيحيان را الز حزب شرط اصلى برایى عضويت در حزب، پذيرش برنامه حزب بود. اين بدان معنى است


كاملاُ موجه بوده است.
امروز هم ممكن است شرايطى وجود داشته باشد كه اين جمله، همپپنان









 كاملاّ سازگار است.




 جهان متولد شده و بايد زندگى كنند.

 ماركسيستهاى كـونيست براى دگرگون كردن جهان همكارى كنند. مهم اين است


استثمار انسان به وسيله انسان پايان دهند و در راه توزيع عادلانه ثروت اجتماعى، برابرى، برادرى و كرامت هـه انسانها مبارزه كنند. يعنى پرچیدار پیشرفته ترين


حركت تشويت مى كند مفاهيم مذهبى است.
بتو: فرمانده، آيا عشق از ملز ومات انقلاب است؟ كاسترو: البته كه هست؛ در گسترده ترين معناى كلمه. از نظر اجتماعى،

همبستگى چیییت؟ روحيه برادرى چیییپ اگر بد اولين انقلاب بزرگ اجتماعى ــ نه اولين انقلاب سوسياليستى، بلكه





 از استقلال ايالات متحده، كه پيش از انقالاب فرانسه اتفاق افتاد، نيز بردگى سياهان، نسل كشى سرخهوستان و اقدامات وحشيانه ديگر هم چنان ادامه يافت. بنابراين انقلاب فرانسه خود را به آزادى برای بورزوازیى و سفيدپوستان محدود كرد وصرف نظر ازاينكه چقدرراجع به آزادى ادعايى در جامعه ایى كه طبقات آنرا تقسيم كرده است صحبت مى شد و فلسفه بافته مى شده برابرى اصلًا وجود نداشت. برابرى فرضى بين يك ميليونر و يك گدا در نيويورك يا در هر جاى ديگر
 متافيز يكى تعريف كرد. من نمى توانم آن را طور ديگرى بفهـمـ و فكر نـى كنم بين
 هم هيِّ گونه احساس برادرى وجود داشته باشد. اين صددرصد خيال پردازى است. معتقدم كه فقط حالا و با سوسياليسم، آزادى حقيقى - آزاذى كامل - برابرى و برادرى مى تواند وجود داشته باشد. فكر مى كنم دستور اخلاقى دوست داشت اشت


همبستگى و روحيه انترناسيوناليستى كه سوسياليسم از آن پشتيبانى مى كند، تحقق
مى يابد.






از اين رو، اعتقاد دارم كه انقلاب سوسياليستى، اين انديشه را به اعلا درجه




 و كارگران - اين امكان راد دارند كه به بها بهرين مداري


 امكانات واقعأ برابر ايجاد كردهان ايما





 بتو: جامعه سوسياليستى و كونيستى در بیى اعتلاى زندگى معنوى انسان هم

كاسترو: بله، البته. ما خواهان بيشترين ميزان تُكامل مادى و معنوى انسان

 معنوى انسان از نظر مذهبى، اين اصل ما ما است كه افراد آن آزادادى و آن فرصت را را

داشته باشند.
حالا اجازه بدهيد به برادرى بيردازيم. فكر مى كنم جامعه ما واقعاً برادرى

 زندگى انسانى ـ را براى آن ها تضمين كرده ارد ايم.
 وحشتناك وجود دارد و حتى حداقل شرايط زندگى انسانى براى مردم تضمين نشده





عملى همبستگى است. بتو: فرمانده، دو مفهوم هست كه براى بعضى از مسيحيان مشكل ايجاد
 كـى راجع به اين موضوعات هم صحبت كنيد. كاسترو: وجود طبقات اجتماعى، از زمان جوامع اشتراكى اوليه، كه انسانها
 يك واقعيت تاريخى بوده است. طبقات اجتماعى، در عصر كـونيسم ابتدايى كه همه



 مى شنيديم. گفته مى شد كه مردم جمع مى شدند تا در مجمع عمومى، راجع به مسايل

سياسى بحث كند. و ما مده مى گفتيم "چهد جالب؛ آن دمكراسى مستقيمر و نونهایى كه در يونان وجود داشت جه حيز زيز زيبايى بودا؛،



 مى توانستند در ميدان تجمعات عموند








 سياستمداران عهد باستان هم داستان
 هم تهيه كردم. بعضى از آن ستخرانرانى ها در در آتش سوريا بربرها ـدر آن فراز و فرودها





 بسيارى از خطباى ديگر آشنا شدم. شايد خطباى بزرگى معدودى در تاريخ باشند كه

من كتاب هايشان را نخوانده ام. اين موضوع واتعاً مورد علاقه من بود. در نتيجه اين مطالعات، دقيقاً عكس آن خطباى بزرگ و مشهور، عمل كردم. به ياد مى آورم كه بعدها با كاستلار و سخنرانى هاى پارلمانى شگفتانگییش آشنا شدم. آن

 مسايل واقعى آن جامعه را توضيح دهند، با مشكلات عظيمى روبرو مى شدند. اما در آن موقع دمكراسى آتن و حتى رم را تحسين مى كردم ـ با ساختمان مجلس، سناتورها و هده آن خهره هاى متعلق به مؤسسات رمى كه الاگُو به نظر مى رسيدند. و هـان طور كه به شما گفتم، بعدها دريافتم كه در يونان فقط گروه كوحكي از از آريستوكراتها بودند كه در ميدان تجمعات عمومى جـع مى شدند تا تصـيـم بڭگيرند. پانين تر از اين قشر برگزيده، توده بزرگى از شهروندان قرار داشت كه حقوقى نداشتند ـ و فكر مى كنم
 داشت. اين (دمكراسى" آتنى است كه مرا به ياد (ادمكراسى") سرمايهدارى امروز مى اندازد. طبقاتى وجود داشت كه درگير مبارزه بودند؛ آريستوكراتها، بيگانه انها وانـا و برده ها. بعد رم را مطالعه كرديم، كه آن هم يك الگو بود. رم مرا واتعاً به ياد امهراتورى
 شبيه يكديگرند. ايالات متحده مجلسى دارد كه بسيار شبيه مجلس رمى ها است وت و به تقلبد از آن ساخته شده است. ايالات متحده سناتورهاى خود را هم دارد. آقايان قدرتمندى كه راجع به مسايل بحث مى كنند. هر از چندگاهى هم سنزارهاى آن ترور
 جهان دارد.
بتو: نرون هم دارد، كه در فيلادلفيا آششسوزى به راه انداخت. كاسترو: اگر منظور شما اعمالى است كد پليس اخيراًدر آن جا انجام داده بايد بگويم كه آنها نرونهاى كوچكىى بودند كه با حمايت مقامات رسمى عمل مى كردند. بهن عبارت ديگر، لشكرها، پايگاه هاى نظامى، اسكادران ها و لزّيون های آنـ كه

البته از نيروهاى امهراتورى رم بسيار يیحچيلده تر است ــ در سراسر جهان هست؛ اقدامات تجاوزكارانه، جنگگهاى تهاجـيا
 محروم شده اند؛ و اتحاد با همهُ حكومتهارد وار ارتجاعى ديگر جهان.

 بود. اشراف، بورزوازی و سرف ها.حه كسى مى تواند منكر آن باشد؟ مبارزه وجود داشت چون طبقات وجود داشت. بورزوازى نتوانست تحمل كند كه عمر خود را صرف ايجاد تحرك در توسعه و تكامل توليد كند، اما هيج گونه حقى نداشته باشد.
 بودند و آن ها كه فقط نيزوى كار خود را عرضه مى كردند ـ و اقشار متوسط، پـديدار شدند. برده دارى در دوره تاريخیى طولانى يیى وجود داشت، تا همين گذشته نزديك، برده دارى به عنوان يك نهاد رسمى وجود داشت. برده دارى در كوبا كا كیى لغو شد؟ اگر

بتو: در برزيل هم در همين دهه لغو شد. كاسترو: در ايالات متحده، در قرن گذشته، در دهd • MAF و در نتيجه جنگ داخلى لغو شد. كشورهاى ديگرى وجود دارد كه بردهدارى در آن بيش از اين تاريخ
 برده مى شدند. مثاًا در رم و يونان وضع به اين ترتيب بود. همه اين هيزها اتفاق مى افتاد.
نه ماركس و نه ساير ماركسيست ها، هيجّ يك وجود طبقات و مبارزه طبقاتى را ابداع نكردند. آنها صرفاً مطالعه و تجزيه و تحليل كردند و وجود طبقات را به روشنى نشان دادند و اين پديده، و این واقعيت تاريخى را به طور عميق بررسى و
 آن ها طبقات و مبارزه طبقاتى را كشف نكردند و اين جيزها را نمى توان به مار كسيسم نسبت داد. اگر كسى مقصر باشد تاریخ است، چون اين مسايل عمدتاً به تاريخ

مربوط مى شود. حالا ببردازيم به نفرت طبقاتى. ماركسيسم ـ لنينيسم نه مسنول ايجاد نفرت و كينهُ طبقاتى است و نه آن را تبليغ مى كند؛ فقط مى گويد طبقات و مبارزات طبقاتى وجود دارد و مبارزه به ايجاد كينه و نفرت مى انجامد.اين نه ماركسيسم - لنينيسم، بلكه وجود طبقات و مبارزه طبقاتى است كه موجب ايـجاد

نفرت مى شود.
چه چچيزى نفرت ايجاد مى كند؟ استثمار انسان، ستمه به حاشيه راندن و محروم كردن و بى عدالتى اجتماعى. از نظر عينى، اين است كه نفرت ايجاد مى كند، نه
 اين موجب ايجاد نفرت مى شوده،. اين جا مسألذُ تبليغ نفرت طبقاتى، نيست؛ مسألد تبيين يك واقعيت اجتماعى، و چيزى كه در سراسر تاريخ روى داده است، مطرح است. اين دعوت به نفرت و كينه كشى نيست؛ بلكه تبيين نفرتى است كه وتتى مردم

 عنوان يك كودك تحمل كردم، از آنها نفرت ندارم. حتى از آن خوشحال هر هم هستم، هون به من درس هايى آموخت و مرا برایى زندگى آماده كرد. مر، واقعاً از آنها متنفر مثلاً اگر ايذتولوزى انقلا بیى در كوبا ـ ايدنولوزى انقلاب ما را ـ بر برسى كنيد، خواهيد ديد كه حتى يك كلمه هم از نفرت گفته نشده است. به علاوه برجسته و واقعاً عاليقدر داشتيم، منظورم مارتى است.در كتابش تحت عـت عنوان زند سياسبى در كوبا، كه مطلبى است كه در سن IV سالگًى نوشته شده و در آن از مرارتهايى مى گويد كه تحمل كرده است، و در ادعاهايى كه عليه جمهورى اسيانيا مطرح مى كند، مارتى جملات حيرتانگگيزى دارد.جـههورىيى كه مارتى از آن سخن مى گويد، جبهورىيى است كه در اسپانيا ايجاد شد و حقوتى را براى اسبانيايى ها به رسميت مى شناخت، اما آن را از كو بايىى ها دريغ مى كرد، آزادى و دموكراسى را در اسپانيا ضرورى مى دانست، اما كوبا را از آن محروم مى كرد. بد هرحال، مارتى جمالتى دارد از اين قبيل: (انه ضربات شلاق، نه توهين ها و نه صـيا به هم خوردن زنجيرهايم، هيع يك به من نياموخته است كه متنفر باشم)هيا (ربگذار

شها را حقير بشمارم، چون نهى توانم از شِيِ كس نفرت داشته باشماهم مارتى در سراسر زندگى اش، مبارزه براى استقلال و آزادى را تبليغ كرد، اما تبليغ نفرت از اسيانيايى ها را نكرد.تجر بد" مارتى نشان مى دهد كه مى شی شود بدون تبليغ براى ايجاد تنفر نسبت به كسانى كه او والدين اسهانيايى خود مى ناميد، روحيدُ مبارزه و مبارزه
 همه جا حاضر است. ما كه انقلابى، سوسياليست و ماركسيست ـ لنينيست هستيم، نفرت را به عنوان يك فلسفه، ( فلسفهُ نفرت) تبليغ نمى كنيه، اين بدان معنى نيست كه ما با نظام ستمگر احساس برادرى مى كنيم يا اينكه با نهايت شدت مـكـن علئ عليه آن نجنگيده ايم، اما فكر مى كنم ما يك ملاك برتر داريم و آن اين است كه ما با امهرياليسم جنگيديم؛ ما از هـه اقدامات نجاوزكارانه و شرارت هاى امهرياليسم رنج برده ايم، اما وقتى يك شهر وند ايالات متحده از اين كشور بازديد مى كند همه با او با
 ايالات متحده نفرت نداريم. آنحֶه ما از آن نفرت داريم و آن را مردود مى دانيهم، نظام است. تعبير من اين است ـ و فكر مى كنم ساير انقلابيون ماركسيست هم اين طور فكر مى كنند ـ كه مسأله، مسألهُ نفرت از افراد نيست، بلكه نفرت از يك نظام ظالم استثمارگر است؛ نفرت ازمردم نيست. مارتى از نظام اسهانيايى نفرت داشتواو او مردم را تشويق كرد عليه نظام استعمارى اسهانِا بجنگُند و بسيارى از كوبايى ها هم جنگيدند و شجاعانه و بدون ترس در ميدان نبرد مردند. اما او از نفرت نسبت بـا به
 نفرت از بى عدالتى ـ ما در ميان مردم، تبليغ نفرت نمى كنيه، چون در تحليل نهايـى انسانها قربانيان نظام هستند، اگر بايد با نظام بجنگگيم، همين كار را
 چنين خواهيم كرد. من فكر نمى كنم اين با تعاليم مسيحى هم تضادى داشته باشد، چون اگر كسى بخويد (من از جنايت نفرت دارم) يا (از بیى عدالتى، سوء استفاده و استثمار بيزارم)" فكر نـى كنم اين عليه تعاليم مسيحى باشد. فكر نـى كنم تقبيع جنايت، بیى عدالتى، بهره كشى، سوءاستفاده و نابرابرى در ميان انسانها و مبارزه با آن، خلاف تعاليم




 زمين هم مبارزاتى وجود داشته باشدر باري






















بخش دوم / مصاحبه
مجازات مسئولين اين جنايت، كار صحيحى بود. آن ها با يد مجازات مى شدنا. آن ها بايد زندانى مى شدند يا در مقابل جوخه هاى آتش ترار مى گرفتند، چون صد وحشتناكى به نوع بشر وارد كردند. اما اين را هم گفتهام كه وتتى ما كسى را كـد دستش به خون آلوده است مجازات مى كنيه، يا حتى وقتى كه يك نرد ضدانقابلى يك خائن به انقلاب را مجازات مى كنيم، اين كار را به خاطر انتقام كشى انجام
 تاريخ؟ از جامعهاى كه آن هيولا ها را پرورش داد؟ يا از بيمارى يى كه بايد آن افرادرا

به ارتكاب آن اعمال وحشتناك، برانگيخته باشد؟ از چه انتقام مى گيريم؟
 كردهام و جنگيدهام، اما ندى توانم بگويم كه نسبت به افراد حس نفرت و انتقام داشته ام. ما مى دانيم كه فرد محصول مجموعها الى از وضعيت ها و اوضاع و احوال

است و بخش بزرگگى از رفتارش از پیش تعيین شده است.

 است يا اينكه او كاملًا از نتيجهُ اعمال خود و مضرات آن آن آكاه است ـ و در نتبجه اينكه آيا كامألا مسنول اعمال خويش است يا نه. راجع بد مسنوليت فردى خيلى بحث مى كرديم. فكر مى كنم در آن روزها، معلمها در مدرسه يسوعى طرفدار اين نظريه بودند كه هيِّ چيز در فرد از هيش تعيين شده نيست و او مستول كليًّ اعمال خود است. من دعتقدم كه اغلب آميزه ای از هر دو حالت وجود دارد؛ يعنى يك عامل مهم وجود دارد كه رفتار انراد را از پیش تعيين مى كند، اما عوا عـا
 بعضى از افراد كه از نظر روانى بيمار هستند، مرتكب قتل مى شوند. مشكل بتوان انـ اين افراد را مسئول اعمالشان دانست. بد بعضى افراد عقايدى آموخته مى شود كه آن ها را وامى دارد كه به نحو خاصى رفتار كنند و برخورد آن ها تا حدودى از پيش تعيين
 ارتجاعى توسط افراد داراى عقل سليم يا كسانى كه ما گمان مى كنيم عقل سليم دارند، و زمانى كه مجازات يك خرابكار، يك خائن يا يك قاتل ضرورت

است، ما اين كار را با احساس نفرت و انتقام انجام نداده ايم.



من در مورد اين مسأله است.





 در عمق تفكر سباسى ما هست. بد علاوه من اعتقاد دارم كه ماركس از افراد متنفر
 امبراتورى تزارى، نظام بهره كشى توسط زمينداران و بورزوازى، بيزار بود. فكر




با هم يكى نيست.
بتو: فرمانده، مردم در بعضى از جوامع مسيحى دستاوردهاى اجتماعى و




انتخابات، دولت را عوض كنند. در اين مورد چه مى گو پريند؟
آيا در كوبا دمكراسى هست يا نيست؟
كاسترو: مى توانيم مدت زيادى در اين باره حرف بزنيمه و و فكر مى كـي كنم كه اين

 كل آن دمكراسى ادعايى، چيزى جز فريب نيست و منظورم فريب به معناى واقعى

اين كلمه است. چندى قبل هم همين سنوال از من پرسيده شد. بتو: چه كسى پرسيد؟
كاسترو: كسى از ايالات متحده ـ نه، دو مصاحبد گر بودند. يك عضو كنگره و يك استاد دانشگاه كه مى خواست يك كتاب و چند مقاله منتشر كند. وى گفت كه بعضى ها فكر مى كنند من يك ديكتاتور بى رحم هستم. او چيزهاى ديگرى هم گفت. فكرش را بكن! چهد مى توانستم بگويم؟ مجبور بودم به منطق متوسل شوم. شرح دادم كه ديكتاتور چحيست. گفتم در وهلةُ اول (اديكتاتور كسى است است كه يك يك نفره تصميم


 قانون دارند، حكم مى راند.او در مورد تعيين سفيران، كاردينال ها و اسقفها تصميم مى گيرد. اين ها همه نصميمات يك جانِ پاپ ديكتاتور است") من انتقاداتى را راجع به نظام داخلى، رويهها و كاركرد داخلى

 تعيين نمى كنم؛ تصميمات بك جانبه و فردى نمى گيرم؛ و حتى با با صدور احكام
 به اين مسأله با شما صحبنت كرده ام. ما هميشه، از همان آغاز كار كار و از زمانى كانى كه جنبش خود را بنيان گذاشتيم، راجع به مسايل اساسى، بحث جمعى كرده ايم. بعد گفتم (آنّهֶ من دارم، حق صحبت كردن و ارائء نظرات و استدلال هايم در كميته

 طور كه بسيارى از رفقاى ديگر هم در ميان مردم و در حزب، اقتدار و حيثيت دارند و ديدگاههايشان در كشور ما اهميت زيادى دارد. ساير مردم به حرف آنها گوش مى دهند و من اولين كسى هستم كه اين كار را مى كنم. من دوست دارم به حرف



آنها گفتم انسانهايى كه زندگى خود رأ وقف مبارزه عليه بى عدالتى، جنايت،


 اين اهداف مى كنند، نـى توانند بى رحم باشند.
 اين همه فقر و مصيبت است؛ خودخواهى و بهره كشى سرمايددارى)،. امبرياليسم بى رحم است كه موجب مرگ ميليونها انسان شده است. در جنگ جه جهانى اول چند



 صحنه روزگار محو شد؟
 سرمايددارى و مبارزه براى بد دست آوردن بازارها و مستعمرات در جنگاءهاء



 از آن حـايت مى كند؟ كدام يك بى رحم هستند؟ نظاميان ايالات متحده، ميليونها نفر را در ويتنام




 شد. و ريگان قدرتى دارد كه حتى امبراتوران رم نداشتند چرا

ديوانهاى مثل نرون، حداكثر مى توانست رم را به آتش بكشد. نمىدانم كه


 انجام مىشد، و بد روايت همُ تاريخند نويسان، در آن گلادياتورها
 المهراتورهاى جديد، بيش از امبيراتوران گـنشته قدر اند جهنم اتمى برپا كند كد بسيار بدتر از آن چيزیى باشد كه رم در زمان نرون شان شاهد آن

بود.
 مسلمانها و هندوها؛ پيروان كنفوسيوس، دنگ شيائوپينگ و مانيّ
 پیران و جوانان، كودكان و سالخورد















دمكراسى ڤم ناميده مى شوند. مشخصة اين دمكراسى، وجود بيكارى است. اسهانيا r مبليون بى كار دارد؛ فرانسه

تمام آن كشورها بيكارى هست.

 تسخيركنندهُ كشورهاى ديگر نيست؛ اروپايى نيست كه مخالفان مذهبى را در آن
 عصر استعمار نو است؛ اروپِى نظام اميرياليستى است. الما مى يذيرم كه
 آيا به ييشرفتهايى مباهات مى كنند كه چندين سال قبل حاصل شد؟ يعنى زمانى كه از شر فاشيسم و كشتارهاى دو جنگ جهانى، كه خود به راه انداختند، خلاص شدند؟ آنچچه هنوز نديدهام اين است كه أرویاتيان به نقد بردهدارى، استثمار و اقدامات وحشيانهاى بيردازند كه براى قرنهاى طولانى به جهان تحميل كردند اند برعكس، مى بينم كه هنوز هم جهان را به شدت استثمار مى كنند، چون اين اين جهان
 كارها را از طلايى تأمين كردند كه از مستعمرات قديمى غارت مى شد و و اين علاوه بر


 بردگان سابق، الستعمار شده هاى سابق و استثمار شدگان گذشته ــ آزادتر قلمداد
 سرزمين هايى زندگى مى كنيم كه كمبانى هاى بزرگ آمريكا و ساير كشورهاى امبرياليستى آن را به زور تصرف كردند و مواد معدنى و منابع ديگر آن را با خود بردند. كسانى مثل ما، در كوبا، كه عليه اين وضع سخت جنَگِيديم و خود را رهانديم؛ ما كه حالا صاحب ثروت و ثمرات كار خود هستيم؛ ما كه نه تنها از آنحه داريم استفاد مى كنيم، بلكه حاضريم آن را با كشورهاى ديگر سهيم شويم؛ ما كه ديگر بردگان،

استعمار شدگان، بى سوادان، بيماران و گدايان سابق نيستيم؛ ما كه با يك انقلاب




منافع مردم كردها ايم.
نمىتوان گفت اين حكومتهاى غربى

 حكومتها با رأى اقليت بد قدرت مى رسند.





 حائزان حق رأى در آمريكا، از او حمايت نكردند آرئد



 رنيس جمهورى فرانسه، نخست

 است كه هميشه به آنها اشاره مى شود. هر چهار سال، يك انتخابات! مردمى كه چهار سال قبل ريگان را را انتخاب كردند، هيجِ نقش ديگرى در سياستهار ايلى ايالات متحده ندارند، حون مى تواند بودجه نظامى را تدوين كند، برنامغّ تسليحاتى جنگّ ستارگان را را سرهم كند،





راه بياندازد.

 موضوعات بحث مى كند و مسايل را تجزيد و تحليل مى كند. در انتيا



 ا . . . .

 مجامع محلى تعيين مى شوند. در هر منطقة انتخاباتى از Y Y رقابت بردازند.








 و بد وسله نمايندكان يكى از مجامع شهرى ـ سانتياگو د كوبا، كه ما مبارزهُ انقالمى
 مى شوند، عملًا اجير مردم هستنده چورن كند بدون اينكه غير از حقوقى كه براى مشاغل عادى خوددريافت مى كنند، جيزى بگيرند.
آنها بايد هر شش ماه به موكلين خود گزارش دهند كه در طول اين مدت حه

 حـايت اكثريت مردم است. اگر انقلاب مورد حـايت اكثريت مردم نبود، حكومت انقابى نمى توانست دوام يابد.
عملكرد كل سيستم انتخاباتى ما، مشروط به حمايت اكثريت مردم است و

 اكثريت عظيم مردم خواهند بود، حون قدرشناس تر از مردم نيست؛ هيجّ كس بيشتر از مردم قدر تلاش هاديى رادي را كه انجام







 نا زمانى كه انقالاب، يك انقلاب واقعى باشد، محال است كه مردم از انقالاب حـايت نكنند.
 ببش نيست، چون دمكراسى و آزادى بدون برابرى و برادرى نمى تواند وجود داشته

باشد. بقيُ حرفها، خيالات است؛ بقية چحيزها متافيزيكى است؛ همان طور كه بسيارى از به اصطلاح حقوت دمكراتبك، حنين است. مثلًا وقتى از آزادى مطبوعات صحبت مى كنيد، در واقع راجع به آزادى تملك رسانه هاى جمعى حرف مى زنيد. يك
 مثلًا نيويورك تايمز يا واشنگتن يست و غيره ـ مطلبى بنو يسد. به دو حزبى نگاه كنيد كه به نوبت بر ايالات متحده حكومت مى كنند؛ براى تصدى همُّ مشاغل دولتى، نامزد معرفى مى كنند و اين مشاغل را به انحصار خود درمى آورند. شیا يك
 واشنكتنيست، نيويورك تايمز يا ساير روزنامهها و مجالت مهم ايالات متحده، مطلب بنو يسد. هِيج وقت صداى يك كمونيست را از راديو نمى شنويد و او را در برنامه هاى سراسرى تلويزيون هم نمى بينيد. آن ها كه واقعاً با نظام سرمايهدارى
 آن آزادى فقط برای كسانى است كه با نظام سرمايددارى موافقت دارند. آن ها كسانى هستند كه به افكار عمومى شكل مى دهند؛ آن ها عقايد را مى سازند؛ آن ها حتى اعتقادات سياسى و باورهاى مردم را مى سازند. با اين وصف، اين نظامها دمكراسى ناميده مى شود. ما كمى صادقتر هستيه. در كوبا، مالكيت خصوصى رسانه هاى جمعى وجود ندارد. سازمان هاى دانشجويان، كارگران، كشاورزان، زنان و ساير سازمانهای تودهاى، حزبب و دولت هر كدام نشريهُ خود را دارند. ما با استفاده از روش دن هان انى

 دمكراسى را گسترش مى دهيم. همان طور كه قباًّ توضيح دادم، من در اين جا هيَّ سفيرى را تعيين نمى كنم ـ اگگ چه وقتى كسى پيشنهاد مى شود، نظر خود را مـى دهم. من حتى يك كارمند دون رتبه دولت را هم منصوب نـى كنم، چون ما ما يك نظام ارتقا به مشاغل و مسئوليت هاى بالاتر داريم كه اساس آن بر توانايى ها و لياقت هاى افراد است. من كسى را منصوب نمى كنم. نه مى توانم، نه مى خواهم و نه واتعاُ نياز دارم هيحچچونه تصميم فردى در مورد انتصاب حتى يك كارمند دون رتبه دولت بخيرم.

بد عبارت ديگُ، اعتقاد دارم - و اين را كاملا باصراحت با با شـا مى گويم ـ كه نظام ما هزار بار دمكرانيك تر از نظام سرمايهدارى و اميرياليستى كشورهاى توار توسعد يافته سرمايددارى ـ از جمله كشورهاى عضو ناتو ــ است كه جهان ما را را غارت مى كنند و بى رحمانه آن را استثمار مى كنند. اعتقاد دارم كه نظام ما وا اقعاً عادلانهتر و دمكراتبكتر است. اگر. كسى را رنجانده ام، متأسفم، اما شما مرا مجبور كنيد كه صريحاً و صادقانه صحبت كنم. بتو: اين خيلى خوب است فرمانده؛ صراحت و صداقت از نضائل آين

مسيحى است.
كاسترو: عالى است. من صددرصد موافق آن هستم و اين غضاتل را كاملًا
تأييد مى كنم.
بتو: فرمانده يك سئوال ديگر هم دارم. آيا كوبا انقلاب خود را صادر مى كند؟


آنحهه را كه گفتهام، خلاصه كنم.
صدور شرايطى كه به رشد انقلاب كمك مى كند، غيرممكن است. چگگونه مى توان يك بدهى خارجى •\& كه ارزث آن • تr تا • 0 درصد افزايش يافته است، صادر كرد؟ چططر مى توان بهرهُ تمديد بازيرداخت وام را كه به بيش از • ا ميليارد دلار بالغ مى شود، صادر كرد؟ چطور مى توان اقدامات صندوق بين المللى یول را صادر كرد؟ چطور مى توان سياستهاى حمايت از بازار داخلى را صادر كرد؟ چطور مى توان سياستها پاى فروش ارزان كالاهاى مازاد بازار داخلى راصادر كرد؟ حطور مى توان رابطلّ نابرابر مبادله را صادر كرد؟ چططو مى توان محرومبت و فقر موجود در كشورهاى جها راصادر كرد؟ اين ها عواملى است كه موجب انقلاب مى شود كرد ـلااقل يك كشور انقالِبى نمى تواند اين كار را بكند. من مى گويم سياست هاى ايالات متحده، ريگان و صندوق بين المللى بول و سيستم غيرعادلانهُ روابط اقتصادى بين المللى، عوامل اساسى "أخلال") در آمريكاى لاتين و ساير مناطق جهان سوم است. فكر مى كنم ستخن گفتن از صدور انقالاب، ساده انگارانه، سطعى و ايده آليستى است. شها مى توانيد باورها، ملاكها و عقايدى را پديد آوريد و آن را

در سراسر جهان پخش كنبد. همُ انديشه هايى كه در جهان وجود دارد، در يك جا پدید آمده است و سبس در مناطق دیگر پپش شی شده است. شما راجع به دمكراسى ها صحبت كرديد. مفهوم دمكراسى بورزوايى، با
 شد. اين عقايد، عقايد آزتكها يا اينكاها يا سيبونى هاى كوبا مذهب آزتكها، اينكاها يا سيبونى ها نبود و امروز مذهب بسيارى از مردم در اين نيمكره است. حتى زبانى كه ماصحبت مى كنيه، زبان بومى اين منطقه نيست، و بايد بگويم كه تأسفآور است كه زبانهاى غنى سرخهوستان تقريباً به طور كامل فراموش شده است. انصاف است كه اين را هم بگوييه. با اين وصف، يكى از
 مكزيكو تا پاتاگونيا ما را قادر مى كند با يكديگر ارتباط برقرار كنيم و زبان يكديگر را
 مكزيكى ها و ساير آمريكاى لاتينى ها در حرف زدن با يكديگر اندكى دچار اشكا شوند، اما به طور كلى ما زبان يكديگر را كاملأ خوب مى فهميمر. اما آيا منشاء زبان هاى اسپانيايى، چرتغالى و انگليسى (كه در جزاير درياى كارائيب صحبت مى شود) اينجا است؟ نه، اين زبان ها وارد شد. همين نكته در موردد همئ انديشه هايى ديى كه در سراسر جهان منتشر شده است هم صادق است؛ انديشه هاى فلسفى، سياسى، انـ، مذهبى و ادبى. اين مسأله فقط در مورد انديشه ها هم مطرح نيست. حتى قهوه از يك

 گوشت آن بخش مهـى از رثيم غذايى ما را تشكيل مى دهـد، همه از قاره هاى ديگر به آمريكاى لاتين آمده است. مى یذيرم كه انديشه ها رشد مى كنند و پـخش مى شوند. اين يك واقعيت تاريخى است كه هيع كس نـى تواند منكر آن شود. اما سخن گفتن از از تبليغ و انتشار انديشه هاى خوش آب و رنگگ خارجى، كودكانه و مسخره است. به شها هشدار
 تبليغات ضدسوسياليستى، ضدماركسيستى و ضدكـونيستى انجـام نـى شد.

انديشه ها رامى توان منتشر كرد، اما انقلاب را نمى توان صادر كرد. بحرانها موجب پیيدايش انديشهها مى شوند؛ انديشهها بحران ايجاد نمى كنند. صدور انقلاب محال است وصحه گذاشتن بر چنين چیزیى، كودكانه و مسخره است. اين كار، نقط نشانء

جهل است.
مى توان با يك انقلاب، احساس نزدبكى و همبستگى داشت و از آن حمايت سياسى و اخلاقى كرد. بعضى وتتها مى توان كمك هاى اقتصادى در اختيار










آن بحران ها است.
اين هیيزى است كه قبلًا گفته ام و حال هم مى گُويم. وقتى مى شنوم كسى درباره صدور انقالاب صحبت مى كند، بد ناحار مى خند

 مر بوط مى شود، به اجمال توضيح دهيد. كاسترو: شما در خلال صحبتهاى مالى من با خونلمير، حاضر بوديد. ما زياد



 مى كنم. حتى وتتى ارقام را نقل مى كنم، هميشه از محتاطانه ترين برين برآوردها استفاده

مى كنم. وقتى چحندين رقم وجود داشته باشد، معمولًا از محافظه كارانهترين و مطمئن ترين رقم استفاده مى كنم. و حتى پاتين ترين رقمها ثابت مى كند كه بـ با يك

فاجعلُ باورنكردنى روبرو هـبتيم. خوتُلمير توانست بيايد ـ فكر نمى كنم پس از گشايش جو جو دمكراتيك، در اين كار با مشكلى مواجه بود ـو من با او ملاقات كردم. ما راجع به اين مسايل تبادل نظر كرديم. من براى برزيل اهميت زيادى قانلم، چون اين كشور به علت ارقام بالاى

 وضع برزيل مطلع نبودم. از دور، به اين نكته توجه داشتم كه نظامبان برزيلى، همان رويه هاى نظاميان شيلى، آرزانتين و اروگوثن راد دنبال نكرده اند. نظاميان كشور رهاى


 كوشيده بودند از صنايع كشور خود در مقابل رقابت خارجى حفاظت كنـند آن ها كردند اين بود كه درهاى كشور خود را بر روى سرمايه گذارى های خار خارجى
 افتاد. خوئلمير به شرح بعضى از انديشه ها پرداخت


 تحت مالكيت دولت انجام شد، اما اين پروزه هاى بزرگ تو توليد

 قيمت نفت ظرف ا تا • ا سال به بشكه ایى •^ دلار خواهد رسيد ـ بر اين وضع تأثير
 آمريكايى شده بود كه دولتهاى نظامى برزيل آن را باور كردند. در هر حال، او عواملى راشرح داد كهدر آغاز موجب آن سرمايه گذارى ها دا در آن

موارد شده بود. سرمايد كذارىهايى كه بد افزايش سريع بدهى انجاميد. او گفت زمانى بود كه به اندازه ${ }^{\text {r }}$ برصد

 گرنتند، توضيح داد. تورم و بقيه مسايل، به اين ترتيب پیيد آمد. ما عوامل بين المللى را كه بر اين وضع تأثير داشتهاند بررسى كرديم؛ بخصوص كاهش قيمت صادرات كشورهاى جهان سوم، رابطه مبادلهُ نابرابر، اقدامات حمايت گرايانه و سياست اعمال تبعيض در قيمتها. نه به عنوان يك كوبايى و يك برزيلى، بلكه به عنوان افراد متعلق به جهان سوم كه مى خواهند مشكلات خود را شناسايى كنند، وضع خود را ارزيابى كنند و برای اين مشكا بیلات، راه حل هاى ممكن را پيدا كنند. ما آن مسايل را بررسى كرديم. خيلى جالب بود. همان طور كه مىدانيد، من گروهى از رهبران اصلى دولت را فرا خواندم و خونلمير در واقع براى آن ها سخنرانى كرد و بعد راجع به آن موضوعات، به طور مفصل بحث كرديم. اين مسأله براى آمريكاى لاتين، يك موضوع حيانى است. معتقدم كه با وضع
 دهغ • ـ ا 19 بدتر است. اگرچه وضع صادرات به شدت راكد بود، اما قيمت كالاهاى
 از حالا بود. آن وقت جبعيت ما، يك چهارم جـعیيت فعلى بود؛ جمعيت چهار برابر


 اين مسا يل را براى ما توضيح داده اند. مثّا آن ها مى گو يند كه اين شهر Y با ميليون نفر
 سرازير مى شوند. آن ها، كه ميهندوستان مكزيكى هستند، اين مشكلات را مشخص مى كنند.


هر ساعت • •0 تن ذرات شيميايى از اگزوز اتومبيل ها و اتوبوس ها و دودكش

 جيعيت خواهد داشت كه اكسيرّنى براى نفس كشيدن در دسترس شان نخوا همين. جندى پيش بود كه اعلام كردند كه 4 ميليون نفر از جـعيت 1 ال ميليونى شهر، عمل تخليه را در حياط محل سكونت خود انجام مى دوهند. آنها حتى مقدار - نضولات انسانى موجود در حياط خانهها در مكزيكوسيتى را تخـمين زدها اند
 شهال شرق در شهر مى وزد، چشم و مخاط دستگاه تنفسى مردم را تحريك مى كند. خلاصه آن كه مطالعات جامع و كاملى در اين باره انجام داده اند. همين مشكل در ور
 در يك كلام، آن دردهاى غيرقابل تحمل هم چنانان به حيات خود ادامه داده و شديدتر

شده است.
 .
 سرمايه گذارى • F ميليارددلارى صحبت مى كرد كه براى جلوگيرى از طغيان هاى
 ما دو برابر، و مشكالات اجتماعى ما سه يا جهار برابر آن موقع است، و هر ساله مبالغ عظيمى را بابت ثرداخت اقساط بدهى مى پیردازيم. برای • ا سال آينده، فقط بابت "يرداخت بهرهُ وامها بايد هر سال بيش از •F ميليارددلار بيردازيم؛ سالانه • ا ميليارد

 اثرات كاهش قيمت صادراتمان را نيز بايد به اين هـه اضا فـ كنيم ـ يعنى اين روند،
 ميليارددلار خسارت به ما تحميل كرد. حساب و محاسبئرياضى نشان مى دهـد منطقه توسعه نيافته جهان با تقريباً . . F. مبليون نفر جمعيت و اين همه مشكلات








 بسيار مهم اسبت، چون هر آنچه در طول قرنها
 مى شوند. صدها ميليون انسان بر اثر كار در در معادن أمريكا












 گرفت. موضع من در اين زمينه، اين استى

بنابراين مى گويم حالا زمان مبارزه است؛ نه نقط براى لغو بدهى ها، بلكه مبارزه براى حل مشكلاتى كه منجر به اخذ وام شد و نيز از بين بردن نظام غير عادلانه روابط اقتصادى بين المللى ـ رابطلُ نابرابر مبادله، سياست حمايت از بازار داخلى كشورهاى غربى، اعمال تبعيض در مورد قيمت كالاها، بهره تمديد وام و
 دولتمردان و اقتصاددانان آمريكاى لاتين آن را به خو بى مى شناسند. بنابراين حالا زمان پیاده كردن نظام اقتصادى نوين بين المللى است كه سازمان ملل • ا سال پی پی آن را به اتفاق آراء تصويب كرد. اين موضعى انست كه من از آن دناع مى كنم.
 افراد زيادى صحبت كرده ام و گفته ام كه قابل پرداخت نيست. هيّج كس را نديده ام كه در اين مورد مطمئن نباشد. چططور مى توان به اين مسأله برخورد كزد؟ بعضى ها
 بهرهُ وامها است. نكته اصلى، زبان كم و بيش ديپلماتيك، تقريباً خوشايند و تقريباً

 لغو بدهى ها خواهد بود؛ زيرا ارقام بدهى هاى انى انباشته شده تا آن موقع، نجومى تر آر از
 شكل حل اين مسأله، هنوز بايد كار كرد. من نياز به وحدت را باز باز گو مى كنم. اين
 كرده ايم. من ضر ورت وحدت ذر اين نبرد را، چه در داخل اين كشورها و چه در
 كه در هر مورد خاص، چطور مى توان آن را پیاده كرد. البته فكر مى كنم دستيا آبى به وحدت داخلى در شبلى غيرممكن است؛ پس شيلى را مستثنى مى كنتم. كشورهايى هست كه مستثنى مى شوند، چون دستيابى به وحدت داخلى در آنها غير غيرمـن است. اما فكر مى كنم در اين موارد، احزاب مخالف، نيروهايى مختلف ايوزيسيون، مى توانند براى دستيابى به هدف لغو - يعنى ابطال كامل - بدهى ها مبارزه كنند.




 بينوشه به بار آورده است، بيردازنديند


 جون همر اين كشور رها از اين مسأله آله آسيب ديدهانداند.










 دست نخورده باقى خواهد كذاشت




 است. بيشنهاد ما بم اين معنى نيست كه بانكهاى اعطاكنندهُ اعتبار يا نظام مالى

بين المللى، ورشكسته شود. يك جنبه اساسى تز پيشنهادی ما اين اين است كـ
 خود را برعهده گيرند و و Ir درصد از از مخار




 بدهى ها و برقرارى نظام إتصادي

 را اجندين بار نابود كند. خوب، ما پيشنهاد مى كنيم كهي مسايل اقتصادى بها اين ترتيب حل شود.















نخواهند ديد و نظام مالى بين المللى هم ورشكسته نخواهد شد.





 پايان خواهد گرفت؛ اين تكانه

 نحوى حل شود؛ بايد كـك كرد




 . راه كار و يك راه حل است. اين راهى است كه ما پِيشنهاد مى كنيم.











اجتناب نايذير است، استقلال داشته باشيم.









 منجر خواهد شد. من مى گويم وقايع زنجير واريى كه بـ با آرامش و و نظم توأم باشد.











 سئوال ديگر هم مطرح كنم. اول اينكه آيا دولت كو با ميل داريل دارد روابط خود را با با دولت برزيل از سر بگيرد؟ كاسترو: خوب، اين ما نبوديم كه روابط بين كوبا و برزيل را قطع كرديم.

روابط بلاناصله پس از وقوع كودتاى نظامى، تطع شد. ما مى دانيم كه على رغم نظامهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى، كوبا و برزيل، مثل بسيارى از سُساير كشورهاى جهان سوم، علائق مشترك زيادى دارند. فقدان روابط اكثر كشورهاى واى آمر يكاى لاتين با كوبا، چيزیى است كه به وسيلُ سياست، نفوذ و فشار ايالات متحد ديكته شده است. إيالات متحده هـه كشورهاى آمر يكاى لاتين، بجز مكزيك، را به نحوى مجبور كرده است روابط خود را با ما تطع كند. ما از اينكه در اين نيمكره، عملًّ تنها و در انزوا، اين آزمون را با با مقاومت از سر
 عالى از وحدت، استحكام و شجاعت به نـايش گذاشتهاند. ما جان سالم به به در
 مستحكم اجتماعى و اقتصادى توسعه خواهد يافت و اين بيش از آن است كه بعضى از كشورهاى آمريكاى لاتين بتوانند ادعا كنند.ما در روابط خود سوسيالبستى به هيزى دست يافتهايم كه مى توان آن زا نظام اقتصادى نو نوين بين المللى ناميد. ما در واقع پیشنهاد مى كنيم كه قواعد مشابهى در روابط كشورها جهان سوم با كشورهاى صنعتى سرمايهدارى به كار گرفته شود، قواعدى از تبيل
 اخذ بهره، و تعيين قيمتهاى عادلانه برانى محصولات ما. اين ها شرايطى است كه ما را تادر كرده است به دستاوردهاى اجتماعى و اقتصادى خود نايل شويم. شما بعضى از اين شرايط را برشمرديد و ما در اين مصاحبه به معدوديى از از آن ها ها

 در زمينة أموزش و پرورش هم در مبان كشورهایى توسعه نيافته مقام اول را داريم و و بسيارى از كشورهاى صنعتى، از جمله ايالات متحده، را هم پشت سر گر گذاشته ايالات متحده، Y 9 ميليون نفر بى سواد و FV ميليون نفر "(نيمه بى سواده) - يعنى كسانى كه به سختى مى توانند بخوانند و بنويسند ـ دارد. ايالات متحده از نظر آموزش و پرورش در جـهان، در مقام چهل و هشتم قرار دارد. و كو با بسيار بالاتر از آن مرتبه است. از نظر بهداشت، تقريباً وضع مشابهى با ايالات متحده داريم. متوسط

عمر در كشور ما با ايالات متحده برابر است. نرخ مرى و ومير نوزادادان در ايالات







 مثلُ اندونزى با كوبا روابط عادى داردي پاريا
 تفاوت دارد. تفاوت نظامهاى اجتماعى و وسياسي





 گرفت.
 بكنيم. اما آن مانعى غيرقابل عبور در راه ايجاد روابي







بخش دوم / مصاحبد

 بدهكار است، برالى هر دلار يك ثانيه وقت صرف




 ITMAA



 قاذر به پرداخت .









 منسجمترين و عادلانهترين فرمول را پیشنهاد مى كنيم و آن لغو كا كامل بده كشورهاى جهان سوم است. چطور مى توان اين كاررا شروع كرد؟ احتمالًا با عدم پرداخت بهره يك سال يا

درخواست وامى برای پرداخت اين بهره و بعد، ازطريق مذاكرات طولانى و سخت،
 موافقت خواهند كرد و يا اينكه بدهكاران آن را به آنان تحميل خواهند كردي


 كنتد. با اين حال، فقط لغو بدهى ها، مشكلات جهان سوم را حل نخواهد كرد. در


 موقعيتى قرار داريم كه ابتكار عمل را در دست گيريم. ما نياز شديد داريم كيم كـ متحد






 بيان كنند و براى لغو بدهى ها و ايجاد نظام اقتصادى نوين بين المللى، مبارزه كنند.


 فكر مى كنم ديرزمانى است كه اين راه راه صعب را پیميوده ايم. نه تنها تها عذاب




قربانگاه جلجتا' الست، زيرا رله قربانگاه به سرعت يبهوده شد. ما ديرزمانى است
 قربانگاه، بهتر !ز عذاب سى زيف است، و اگر ما به قربانگاه رنتهايم و مصلوب شدهايم، بايد رستاخيز خود را هم داشته باشيم.
















 متحمل مشكلاتى بشود. كوبا اين مشكل را ندارد، چون كارى كارى نمانده است كه

 Calvary. . . نـّ جلجتا در خارج از بيتالمتدس است و طبق روايات مسيعى، مسيع(ع) در آن به صليب كشيده شد-م

سرگيرى روابط فرا رسيده است. فكر مى كنم اين بهترين راه براى نشان دادن


 كند. موضع ما اين است. بتو: متشكرم، فرمانده.

 جوانان، دو تن از رنقاى شما، يعنى كاميلوسيين فونه گوس و ارنستوچه بسيار ارج مى نهند. ميل دارم نظر و برداشت شـي شخصى شما راجع به اين انقلابيون را

بشنوم. كاسترو: گفتن اين مطلب در چند كلمه، كار ساده الى نيست. اما "حهه) شرافت
 بتو: وتتى او را ملاقات كرديد، چند سال داشتيد؟.










 بتو: او از شما جوانتر بود؟


بود. او فار غالتحصيل طب بود و ماركسيسم ـ لنينيسم را به تنهايى خوانده بود.























 تقدير ويزه است، چون آسم داشت. بتو: او هم مثل شما آشهز خوبى بود؟
 بتو: او در مكزيك با كوشت، غذاهيا






















 مانده بود، جه دستاوردهايايى مى داشت.









 اختلاف نظر در انقالب كو با گفته مى شد، دروغا

 عالى وجود داشت، زيرا او هم خيلى با انضباط انيا بودي





 كشورهاى آفريقايى داشت و در آن جا تا تجر بيات بيشترى بر براني دست آورد. يس از آن مأموريت انترناسيونا






آموزش هاى سنگينى ببينند. من اجازه دادم آن داوطلبان، ممراه او باشند و بعد او بد





 و بد كليسا تعلق داشت احتمالًا به يك قديس تبديل مى شد، چون هـد هـه فضانل را

ازيك رفيق ديگر هم حرف زديد ـ از كاميلو ـ كاميلو هم فرزند مردم بود. او يك
 كرد كه هنوز خبلى جوان بود. او در سال هاه الى اول مبارزه عليه دانشگاه تماس برقرار كزده بود. در چند تظاهرات شركت كرده و زخمى شده بود. وتتى در مكزيك بودم و كار سفر به كوبا را سازماندهى مى كردمه او او با جنبش ما تماس
 علت شجاعت و قدرت ابتكارش رزمنده برجستها الى بود. حتى در همان اولين نبرد

 شدند، كاميلو برجستگى خود را نشان داد. در همين نبرد بود كه ما به دشمنان
 خصوصبات خود را به عنوان يك سر باز بزرگ نشان داد. شخصيت او با حه تفاوت داشت. او هميشه شوخى مى كرد، رفتارش غير رسـى تر بود و كـتر ازیه، متفكر بود. او مرد عمل بود. بسيار باهوش بود، ذهنى سياسى داشت و اگرچهد به اندازه (پحه")
 ابتكار، توانايى و شجاعت، او را ادر بسبارى از نبردها سرآمد كرد. در مرحله نهايى جنگ، يك مأموريت استراتزيك به او سهردم كه عبارت بود از حمله به استان لاس ويلاس.

كاميلو هم جذبه داشت. اگك به تصاوير او نگاه كنيد، مى بينيد كه صورت بوشيده



 دشمن فرصت نمىداد، يك جريك عالى بود، براي خريك شدر شدن سان راخته شده بود. اولين كسى بود كه با يك گروه كوجك از خريكها (اسييرامانسترال) را ترك كرد كرد.



 بود، اجازه داده بود طبقات ارتجاعىى او را منحرف كنند و كوشيد يك توريك توطئه






 بود. كاميلو، فرمانده ارتش بود. در نتيجه وضعى كه خيانت هوبر مانور ماتوس ايجاد

 هواپيماى بهتر هم نبايِد در آن هوا پپرواز میى كرد. بتو: چه سالى بود؟ كاسترو: اين اتفاق در اكتبر 1909 رخ داد، سال اول انقلاب بود. بتو: چند سال داشت؟


















 عظيم و نامعدود مردم ما بود.



 آرزانتين هستند ودهها مزار، شايد صدها هزار امثال شاكاميلوهو وهه در آمريكاى لاتين كروه Ar نغرى ما در Y دسامبر 1908 به كوبا رسيد. يس از شكستماى

سخت اول در حدود 10 نفر دوباره متشكل شدند و در ميان آن



باشيد كه كاميلوها و جههاى بسيارد دي در ميان آنها خان خواهند بود بتو：قبل از پايان اين مصا واحبي
 داديد، تشكر كنم．به عاوه ميل دارم نظر شخصى رينى خود را را هم بيان كنمه． يقين دارم كه سخنان، نظرها، عقايد و تجارب شمها مرا معتقد

 از شما متشكرم، فرمانده．． كاسترو：متشكرم．
米米潘

 تاريخى زيادى دارد، مرا وادار مى كرد آحساس مرد


## فهرست اسامى

در اين نهرست از آوردن نام فيدل كاسترو و فرى بتو به سبب تكرار آن در اكثر صفحات كتاب، خوددارى شده است.

| ا استالين | I |
| :---: | :---: |
|  | Tr. آتا هوالها |
| - اAD_ \AF اجه واريا، | A آرتها |
| rfr_ las | آكرامونتها ايكنا |
| rVa اسقف اعظم السالوادر |  |
|  | آلفونسين |
| rYa _ا 18 و | آلكالده 1974 |
| اسقف ماناكوا 19 |  |
| A1 اكميس، | آلنده PW_ |
| انكلس، | آلوارز |
| ا/شعياى نبى | آمه آلفردو |
| IVY اوليس | TrI آمبروز |
|  | آنخل (إير فيدل) |
| 99 اوروبزا، | آنتونيو |
| MIF_rir_rir اوروتيا | الف |
|  |  |

_rir_rlo_rlr_r•q_rrr_1..
rFI_rrv_rla_rla

VAD＿IVF یائيس، غرانك جسر انسان 41 عريسى

rov _ ros _

هو
rr．تیزارو


ت
rFF＿Al ترزا آويلايى（قديس） rr．تيبريوس（سزار） تيتو، فرى توه
A．－Al تيموسى، خورفي rgr＿rgy تورك
 جويس، جيمز ras
こーを

حائومونت، يرز 190 TFY جومون، فوره
 rru＿rvr＿rv＿rv．＿rga＿rgn＿

حام
د
دانيال نبى IFF داود IA－دان

MA•＿IVr＿llr＿99＿FA＿A باتيست＿
199＿19Y＿19．－｜AD＿｜AF＿｜A1＿

YFF＿rfl＿rra＿rra＿rir＿rll＿
بارتولومه
بارهداس 1.1
｜r｜＿IV．بالتازار

－\＆．－$\Delta 9_{-} \Delta Y_{-} \Delta Y_{-} \Delta D_{-} \Delta F-\Delta Y_{-} \Delta 1$

＿ro9＿A•＿Va＿VA＿V\＆＿VF＿Vr
ror＿rol＿ras
برونو، جيوردانو بو بلن IFF

|F. بوتا

＿ras＿1••－Ar＿ro بوف، لثوناردو

$$
\text { r. } 9
$$

بونونل
Al بيتى ير، سينتيو

ب
پاب

YQ＿Y Y


روزنبرگ، جوليوس rY\& رومرو اسقف اسكار 10
_TFI_YAE_TEF_IF._ 9 ,


رئيس جمهور فرانسه
 رئيس جمهورنى اوروگوئه ارئه رئيس جمهورى برزيل تو
ز - j

زإیی(عاليجناب) نماينده پیـاپ در كوبا زن سامرى AV F9 راكلين (همسر كندى) زوزف مقدس 119 رثرال كاشفان

س

 r.r
 سام سا سامسون MrY_rrs_IAr سانتاماريا، آبل سgy سارنارولا
Dl _ FV سروانتس، سرجيو سراسقف سانتياگود كوبا
IV. دسيسدس، كارلوس مانوئل

PVA_TV دسكوتو، ميگونل
PM_A1 دلاس كاساس، بارتولومه
PrF_ _دموستن
IFY دنگر، پروفسور
دوترا، الا در در در
دوترا، اليو دار دو
دو دواردين، تيلهارد
PA دوچسباراس، كارلوس مانوئل دوكامهانيا تومان دوان

Ar دولوباك
دولاس كاساس دو دو

دي ديويد، هروفسور رنه IF دنى، اوفوس

رابينسون (كشيش انگليسى) AD
ro راتزينگر، كاردينال جوزف
_ YYO_ FY_ F•_TV راميرز، سرجيو ryv
Irr رامون (برادر فيدل)
rFA_ Y.. رائول (برادر فيدل)
راهن, راهر
روح القدس $9{ }^{\text {رو }}$
, رودريگز، كارلوس رافائل روع
روزاس روريخن
روزنبرگ، اتل روز

فرمانده بزرى كوبا فرويد FA فريرا، خورجه فلينى
Ar فيثاغورث
فيـــل، (دون) [تعـميــد دهـنـــده
SV_ IIV [استرو]

فيدل حراف 19 كفيدل كاسترو 19 فيدل قديس فيس
AI فينا (همسر شاعر كوبايى)

5
ro كابالرو، خوزه دولالوزيى كاردار واتيكان ستا

YVA_ YW_

كاردنال، فرناندو كار
Ar كاردينى
ir. كاسيار $\leftarrow$.
كاسترو، رائول
كاسترو، لونيس
كاكس هارى 11
كالوين YY\&
rVr_rYY_rVI_rV•_F• كاميلو

كامو، آلبر كا
كلمب، كريستف YAV_ Y 19
كنعان
كندى FQ faf

198_194
سـراسقف هـاوانــا
YII آرتهآ
سفير آرزانتين
IVY سيرن
AV سيزيف
MYF._ MYY سيسرو
سV سيلويرا، اينو
MVA_10 سوموزا
سيين فونه كوس، كاميلو
سوبكولونو 110
سه مرد عاقل • • ـ \&

شوايتزر، آلبرت A - A
شولوخوف HF\&
شبائوبينگ، تنگ 9
ص-ط-ع


1. طبرى، احسان
Y.. طلانجه كو چچك (لقب)
... 911 _A
على $\leftarrow$ على گومز گارسيا
ف
TVI فارا (خواهر روحانى) Al_ اء فرانسيس آسيزى YIV_ IOV_ IF فزانكو

ماحّادو
مادر نيكو كار مLّ ماديم مقدس
_99_AF_FA_MD_IV مارتى، خوز
YF._ YYY_ YYG_IV._ 189
IVr مارتين، گراوسان
RYY_ Y F

- IV._AF_Ar_A_\& ماركس، كارل

MrO_rra_rrv_rF.
هاسنو، آنتونيو FV مافالدا
اناكادو
ras_Ar مان، توماس
Ar متى
مرقس Ar
مريم گوادولوپ

- WV_AY_A•_FF_Ir مريم مقدس

$$
\ldots g 119
$$

مريم ملكوتى ما
مريم نيكوكار (فرشته نگهبان كوبا) $\leftarrow$ مـريمهاى سيـاه پوست يـا تهوهای $\leftarrow$

- Ar_AI_ $\quad$ م

... 90
مrs res مارتى
rA فلار، استانيسلاس
_ IYV _ IY0 _ IYF كنسول هائتي.
Irr_Irr_ Ira
FF كوپرادو، كايوگرا
كورتس، زنرال كاو كاو
SV كولير پالات، توماس،
كونگار (يّر) بك
$\xi$
FA گارسيا، على گُومز
Y. گارودى، روزه

گرانادو
Kوتيرز، گوستاوو

گومز، ماكسيمو
$J$
لازاروس مطرود (تديس) لا لا 11A
rin_
YYV لانايت

لو لوز، نيكو ليو
لوقا 19 _Ar
لوتر لو
لوتركينگ، مارتين لوت
لومومبا لوتركا
FV ليبانيو كريستو، ماريا استلا لوما

$p$ PV) ماتوس، هو بر
rro لاسكوئز، دِيخ, FV ونيرا كريستو، آنتونيو كارلوس

هارت، آرماندو \&

 هعينگوى هFV
هA هنريكونز، كاردينال سيلوا هr هوسرل هو هيتلر، آدولف هr
$\checkmark$
Ar ياسبرس، كارل
يافث (يسر نوح) بحياى تعميد دهنده Ar يوحنا 18F يونس بوشع بن نون IFY

IT. ملكيور 19F موسى
مونتانه، جسوس P•ه ميتريونه (دون)

ن
نارانجو، يّين
ناراوانز، پانفيلود
MFD نخست وزير اسهانيا
MFD نخست وزير ايتاليا MrF نرون نوح ISF_ISH
g
FA وارگاس، گتوليو
ro وارلا، فليكس،
IV الادارس، آرماندو
FV وريسبيو، اريكو

كشورها، شهرها و اماكن
افريقاى جنوبى YMO Y Y ـ
اكوادور YAS
الجزاير FA_ FV
_rod_fr_ro_la_lo السالوادور

$$
\text { YAE _ YAD_ YVA_ YYF _ } Y 80
$$

ال كريستو YIA
الكوبره
Prf امهرانور آلمان
Pa. امهراتورى تزارى
امهرانورى رم Y Y Y
امهراتورى قديـى تزارها
|V| امريكا A A اء

VED_IA_IF_A_V امريكاى جنوبك
|- امريكاى لاتين

$$
\begin{aligned}
& \text {-YAY_YKO_YYI_YIQ_IAF_IW } \\
& \text { PFF_rry_rrs_rrf } \\
& \text { استلى } 1.1 \\
& \text { YA9_YM_YSV_YY•_Y\& افريقا }
\end{aligned}
$$

i
آتن FMM
آرتميسا

_rgr_roa_ror_rro_ra._ros res
آستورياس
TM_YGY_Y\& آسيا

آلامار
آمازون _ras _ras _rat
آنكولا Y\& _ IV

الف

- اتحاد شوروى

$$
\begin{aligned}
& \text { rro_r.. } \\
& \text { YEV_ اتيويى } \\
& \text { ra9_ra9_ rav اروپپ } \\
& \text { اريحا }
\end{aligned}
$$


raf بوكوتا
PV. _ PAD بوليوى بيتالمقدس ryO_rla
_ IYY_ Ir بيران (مزرعه يلر فيدل)
IOF_ IFQ_ IFF
بيروت M9
بيمارستان مركزى

ro.
rav یاتوكاته يهتل
rro rı
VrF_ YY\& _ 08 پاريس
باكستان بارس
یان دكواجايبون
ro
PAO_ YIS_ Yr يرو
rar هنتاكون

يونبلا

ت
Vه تايوان
FY. تيبرياس
?
PAI_YYG_YY_ Fr_FI جاماثيكا

YAF_AD_AY_A•_W
 اندوتزى

M_AV اورشليم
ros _ ror_ Y. O_W

YFA _ YYA _ YFY _ YIA




PFF
VF_F. _ ايتاليا 19
Fr. ايران
ب
بانك جهانى

برازيلياى عصر


- IIF_IIr_1-1_99_9r_AI_VA

_rg._rO9_rOr_rI._r99_ras
YGO_TSK_MSY
YQ9_V\& بلزيك
بلغارستان 19
بنلر آلكره

PA4 درياى عرب دومينيكن 189 دملى نو دويني ر
AF رامانوس，（شهرك） PTY＿MY＿rY．＿r•O＿YO＿19 رم ريودوزانهرو زنير ج4
زيمبابوه

س
M．Y سانتاكلارا
Ar
－09－P9＿I9＿Ir
－IYG＿IYA＿IYF＿IYY＿IFY＿II9
＿IFA＿IFO＿IFY＿IrA＿IPO＿IFI
－1A9＿1M＿1AY＿101＿－10－＿199

FFE＿Y\＆．＿YY＿YIY＿Y．r
ساندينو 1.1
Ar سانو برنارودو دوكامهو
MOF ساتويانولو（زيارن
rA سانويولو（زندان）
ISY سرزمين موعود
سغارت آرزانتين سr

0．سواحل شرقى برزيل

جامعهُ تعاون متقلثل جزيره
جY＿SI＿OO＿OF＿OI جزيره جوانان
Y...-SF_

جمهورى دمكراتبك آلمان 19 ـ 19 ج جمهورى دمكراتبك خلق يمن جوري اتلي جنوب شرقى آسيا جها جلان
 とてを

چجسلواكى 19

سلبى آبادماى آمريكاى لاتين
YA4 خاورميانه
خ80 خلبج تونكن
－YYY＿YMI＿FA＿F．خليج خوكها
YA1＿YO．－YFA＿YFO

خيابان پاستو 19
ง
P．\＆دادكاه نورنبز
دانشكا．ماوانا 11
PYY＿19．－IOY＿1Y9 دبيرستان
－｜PA＿｜PA＿｜PA＿F｜دبيرستان بلن
MII_MA_Trr_IOr

دبيرستان مستاز يسوعيان دبيرسنان بلن
Pr．درياجه جنيسده درياى سرخ دراحه
s
كا كايه ليا
كار كان انقاب raf كاراكاس
كارلوس سوم (خيابان) كارين) كالي
كالج دوبلن
كالج فنى نظامى كالج كندلر كالج يسوعى بلن كالجيود دولورس (مدرسه مريم رينج ديده) كانى
F0 كايوگراكويرادو كتابخاند اسكندريد

كشورهای اسيانيايى زبان كr

سF9 سرمايددارى

ral_rov_riv

كشورهاى شرق
كشورهاى عضو ناتو
كشورهاي، غيرمتعهد

كلمبيا
كليساى ارتدوكس كاي
SFF كليساى جامع سانتياگو د كوبا

سYD سودان سوئيس 19
MAY _ IAS سيبونى سF9 سيوداد ليبرتاد


- 19Y_|A9_1AA_F• سييراماتسترا

$$
\text { -rra_rrr_r•0_r•r_r-1_ } 199
$$

rri_rsa_rra

ش
شوروى
شيكاگو ry_ vr
_ ش

rav
$ص$
صا صومعه ودادو
$\varepsilon$
عربستان
ف
فرانسه 19 _ 19 _ فلسطين فاه
فيلادلفيا فr فيليبين 1.9
ق
PMA قاره آمريكا
af قانا (شهرك)
قربانگاه جلجتا

PIA مدرسئ بلن FIA مدرسغ پیروگرسيوا DOQ_DOr_Irq_Ir مدرسه́دولورس
18._

مدرسغُ دينى كو بره مدرس مدرسdُ لانسايه

$$
\text { 18._ } 10 r_{\ldots} \text { IF9_ }
$$

مدرسغ مذهبى سن كارلئن مدرسغُ مريم بانوى آلام ما ما

دولورس
مــرسd' يسنـوعى ها
بلن IPA_ IFA_Ira_ IPA

PAF _ YM مدلين كلمبيا
مسكو 19
مصر
ar مغولستان


req_rar
مكزيكو •
PDF مكزيكوسيتنى
PAF منطقه 'كارائيب YوV موزامبيك
موزهُ همينگوى 01
|lr_fq_rI_r| مونكادا (يادگان) IAS_-IAF_IAY_IA•_IVA_ISA_

-AI_VA_VV_VY_VI_V•_GO_FF

IVY_IOF_IY._IYG_ID_1.9_

YO._ YAI_YOA_ YFO_ YMY_ $Y$ _
rsq_rsp_rsi_

كوردرو لانزا دمونتره مولو 1 (1 1 كا كنگوى سابق یلزيك ــز

كنيسله ناصره
NF_ III_
كالينساني اسهانيا 0 •
צايانا
گزانما (كشتى اكتُشافى) 1.9

J
لينبا ب.9.9
YO1 _ 19 لهسبتان
$p$
Fr Fr
نايارى 11
مجارستان 19
مجامع المتانب حكومت خلق مجامع شهرى حكومت خلق

WF\& مجـع ملى
مدرسdُ برادران مسيحى ــى بلن 1YQ

$$
\begin{aligned}
& \text { ويستا الكره } 101 \\
& \text { Ar ويكتوريا } \\
& \rightarrow
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - IA. IM - IOD_IOY_IOY_IYA } \\
& \text { YFA_ PFI_ YMA_ YIA_ IAF } \\
& \text { هائيتى }
\end{aligned}
$$

ثـند شبرِقى هوننزاس 1.1
$\checkmark$
يونان Mr

$$
\text { YTV_Y. } I_{-} \text {- } 4 A A_{-} \text {IAV_ }
$$

M. موناس كرايس

ن
YOV ناصره
نورنبرك Y. 8


YYA_ YAD_ $Y M A_{-}$YVA_ $Y W$

g
وt وt
A• وارابرو وا وا
ودادو FFA FA

فرقه ها، اديان، مذاهب، سازماثها، شبر كتها، زبانها، مليتها، مبجله $ا$ و كتابها


| YI اوپوسى دیی (جنب) |
| :---: |
| PV ايمان در سوسياليسم |
| اينكاها |
| ب |
| PA بإتيستها (فرقه) |
| بانك جهانى |
| V. بانك حافظله دولت كوبا |
| - IrO _ IrF _ F9 \% |
| IFA_IrA_Iry_Irs |
| بربرها |
| بردگّان |
|  |
|  |
| ب-1 بنه ديكت (فرقه) |
| بودايىى |
| 101 بورزوا 10 |
|  |
| IV9 بورزواها |
| بى خدا (مجله) |
| ت |
| تـارين مـرا. تبـرئـه خـوابهـد كـرد |
| PFA (كتاب) |
| YAF تبعيض نزادى |
| بترنتا گيورنى |
| rro |
| AD پرتغالى |
| F. |

|FI ال گوريون (گنجشك خانگى) الهيات آزادى بخش
_ YAS_I• F_Ar_r•_ra_ry_ro ran_r90_rar

المبرياليسم lve
امبرياليسم آمريكا
ام امريابليستها

TSY_189 انترناسيوناليست
انتقاد فلسفه حقوق هغاًل (كتاب)

A) انجمن كاسادلاس امريكاس

PAD_fy
FF انجمن هاى نمحلى مسبحیى جيست -AY_Fr_ FY انجيل (كتاب مقدنس) YEO_YFF_IVO_IF_AV_AS PF انسان كـونينسبت انسان منينحى MF
|نيميسم
|انقلاب روسيد YYA
انقلاب ساندينبستى PVA
PYA انقلاب سوسياليستى
PAF انقلاب سوسياليستى كوبا


انقلاب مكزيك MYA
انقالبى مسيحى 18

| _ IVA _ IVA _ IVr حزب ارتدوكس |  |
| :---: | :---: |
| 11. |  |
| حز | پیلبين |
| حزبب سوسياليست خلق | YA پِ |
| YFO_ YFF | IGF |
| حزب |  |
|  | خFY_YYF (خلق |
| حز | T |
| VIS_9V_Ir حواريون | جامج |
| $\dot{C}$ <br> خF خادمين مذهبى | جا جايزه كاسادل لاس امريكاس <br>  |
| خدايى ديگر | ح |
| (كتاب) | جبهه ساندينيست |
| $\bigcirc$ | IVV جمعه خوب |
| داغ | iw |
| دتالل | lov |
| IYV دلالان |  |
| YF¢ دن آرام (كتاب) | Fr |
| دولت ساندينيست 10 10 ـ 18 | rrs_ |
| د دولت واتيكان | YOG_ YFY_ YFY |
| FF دومين شوزاي واتيكا | Vرنستى |
| _ PGY _ IVF_ ${ }^{\text {_ }}$ | Vr |
| rro _ rMA | MrA |
| IFO دومينيكن ها |  |
| ديالكتيك دr9 | ح |
| ديريامبا (كوه) | IVY_IFF_IYY_IV |

MI9 سانتريا (مذهب)
PYA_ Pr_. MY_ YF IP سبك اسهانيايمى PrA مربازان آمريكايـي

PAV سرغ پوست اتر

- PSO _ I.P _A _A A A
I.P 1 P PAY سرغ بوست كوبايى سAV_ IAY سفيديوست

سند سانتافه F F
1V0_199 سوسياليستى سوسياليسم 8
سوسياليسم ماركسيسبتى
سـوگند بـه خدا (بـا خذا صـادق
باشيم) (كتاب) M.O_T. سr. سيالان PM_ IST_ IAY سياه بوست Y4F سياه يوستان
ستاه PAY سيونى FO. مييونى ش~
شاهدان يهوه
 شب

ديكتاتورى يرولتاريا دA| دبكتاتورى نظامى $\jmath$ FY. _ YF. راديكال راديو ربلده راديو ريُان راد ريلـ راديو كبوبلز
راديو مارتى IW-9A IW راديو هيتلر
FYI - 0 راهب دومينيكن


_ رزیم باتيستا
PII
رسـالٌ هــولس به روميـان (كتـاب
متدس) 10
رســـالنُ بـــولس متـدس (كتــاب
شتدس)
II• روز مقدس معصومان ز

زرديوست
زندان سياسى در كزبا
Al زوزتيت (فزته)
س
س8 سازمان ملل متعد
ســـازمــانهــاى انتــلابی متهــــد PFY _ PMF (او.آر.ای)

ف
فاتحان اسهانيولى فFY فاشيست
or or (سازيمان)
فـــراسيــون دانشگـــامى جــنبش
YOY دانشجويان مسيحى


Al فرانسيسكن (فرقة)


XA_ YY - 19 فيدل و مذهب (كتاب)
ق
F.r Fاضى عسگر تديسين 1•1
s
كايِتاليسم
D. كایپكباها

STr _ YA_V كاتوليك
rA. كاتوليك واقعى
اكاركان برزيلى
كا كاسادلاس امريكاس
SG9_1SY_IEK_1.SY كتاب مقدس
YGE _ YGY _ YY• _

كشاورزان نيكاراگوا 1.F

VO_YF _ Y M
 شعبة برزيلى فبات IPV شنبه مقدس
RA شوراى استفههاى كوبا
MYA شوراي جهانى كليساها
Ar شورای دوم واتيكان
Ar شورای هميارى اقتصادى
شا شيليايى
ص ض
 r8.
A) صومعهُ دومينيكن

ضدمذهب (مجله)
b
طبقه اليكارشى ثروتمند 101
$\varepsilon$
18._IFO_IFF عشاءربانى

IV عليرغم تمام آرزوها (كتاب)
ه• عمو سام
عهـد جـديـــد (انجيـل - كتــاب
NFA_AT (مدس)
AS عهد عتيق (نوراتـكتاب مقدس) 184.

عيد ميلاد مسيح 111

Y.F كودتاى باتيستا
$\xi$
كرانما (ارگان كميته مركزى, حزّب
كونيست كوبا)
YMV كرانما (گروه نظامى) كانم) Y4F كزوه سانتانه (ايمان مقدس) كروه كروه كاشفان 104 كره $J$
لاتيفـونــديـا (نـوعى تقسيمبنـــدى
|VI (زمين)
لنينيست لنينيسم
_ YOV_A9_M_Ar لوقا (انجيل)
rrr

- $P A_{\text {- }}$

IVY_IV.-IS9_18A مازكسيستى
PV_IF_Q_A ماركسيست_لنينيست
A) ماريان (فرقه)

Fr
IV. مانيفست حزب كمونيست

Fr._A ماياها
مبلغين مذهبى كاتوليك
متافيزيك م متديست
Prr_A9_Ar (انجيل) متى

كشيشان
كشيشهاى اسهانيايى كr
ro كشيشهاى جامائيكا
FI _ F. - YA كشيشهاى شيلى
AI كشيش هاى فرقه دومينيكن
Ar كفار
SF_ Y
YA_ YV_ Y _ YO_
كAI كليساهاى پروتستان
كليساى ايناليا

كليساى خلقى 10
كليسانى رمايى بیخش بخش
كليساى كاتوليك Y_IA_IY_IF_V

$$
\ldots g O_{-} r Y_{-} r E_{2}
$$

كليساى كاتوليك سويس 19
كليساى مسيحى 0
-Y9_Y_Y•-18_10_IF كونيست

$$
\text { Fo_ } F \Delta_{\text {_ }}
$$

كهونيست تخنلم 189
كA كـونيسم
F. . V كونيستا

A• كميته هاى دفاع از انتالاب كنفرانس دوم واتيكان

FA كـكخره ملى برازيليا كودتاى ارتجاعى $1 A \mid$ (A

ناسيوناليست
YAY_Y\&Y ناكجاآباد
ناكجا نآبادكرايى
نهضت اصلاح مذهب
MFA نيويورك تايمز (مجله)
g
FFA واشنگتن پیت
IV وزارت خارجه ايالات متحده وان
وتزوتلاتى
ها
r-r_r.1 R

هr هول كوئين (كارخانه)
$\checkmark$
PA1 - YIV يسوعى ها
PIV_ 199 يسوعى هاى اسیانيايى
يسوعيان
IFV يكشنب تجلى مسيع

يونايتدفروت IW_ IF
AF. يونانيان
AF يونانى
rro يهودى
Ar Ar Aهوديان

A9 _ Or مجلس قدرت خلت مذاهب آفريقايى مذهب برده ها مذهب بودايى FA9 _ FA9 مذهب يروتستان مد
 ar
FV مركز اسقفى نيكاراكوا
PV9 مرى نول (فرقه)
FA مزدوران ريگان
YQF_YAA_YMO_IYF مستزوها
P.Y_P.I SH

PY_ IA_V مسيحيان
F\& مسيحيان ارويانا
_ PW مسيحيان طرفدار سوسياليسم
rVa

IY مسيحيت كاتوليك
R80 مسيونرهاى اسهانيايحى


PA9 منطقه كارائيب
SY مؤسسه غزشكى مناطق استوايى
IYQ_ IrA_ ITr مهاجران هائيتى
ن
HYO_ HFF نازی

