
هيتلر و نازـــــ

$$
\begin{aligned}
& \text { ديك گيرى } \\
& \text { هيتلر و نازيسم } \\
& \text { ترجمهى احمد شهسا }
\end{aligned}
$$



Ir10

Geary, Dick.
كرى، ديكـ.
 .Irva

ISBN 964-6233-35-X

فهرسـتنويسمى بر اساس اطلاعات فيها.
Hitler and Nazism. عنوان اصلمى:




 Irva

PV_ 19Vr. $\quad$ كابنخانه ملى ايران
محل نكهدارى:

ديكى كيرى
هيتلر و نازيسم
ترجمهى احمد شهـر وـا
جاب و صحافى: برَ مان
شُـماركان: • Y,

## أنتشارات



 ITIFO_099: تلغن

## سخن ناشر

در تاريخ فلسفه، انـديشهى سـياسى يكـى از حـوزهماى تـبعي مـتافيزيكى بـا




 ناشى از تحولات عظيم ماذّى در قلمرو نكنولوزي




 انقلابهاى بزركى خجون انقلاب كبير فرانسه و انقلاب اكـتبر روســيه را فـراهـمـ كردند.


 به نقد كشيده شـدماند. و اين سير انتقادي انديشاي



 در كزينش اين مجموعه، در حدَّ توان سعى شده اسِ است كه اترى انتخاب و و ترجمد

شود كه يامخڭوى نيازهاى خوانتدمى امروزين باشد. از همين رو، هنگامكزينشى بيش از هر هيز محتواى اثر در نظركرفته شده است و و نه نام و آوازمى نويسندهى آن.

 كند.

ناشٌ

## نهرست

9 ديباجه
11 كاهشمارى زندكى هيتلر .
ir ..... بيشُغتار
10 ..... وارّنامه و فهرستكلمات اختصارى.
iv هيتلر و عقايدش
01
r جمهورى وايمار و ظهور نازيسم-rدولت نازى و جامعه 90 .......................................-r
$9 v$ جنگّ و ويرانى ..... - $r$
1.V- نتيجهيادداشتها. 1 . 4 .......................................................Ir...............................................................تصاوير (مترجم شرح تصاوير، آرزو حسينتلى) . 119 .....................

ديباحه

تاربخ بازسازى گذشته است؛ گذشنهاى كه از جشّم مورخ بكباره دورمانده و





نادرست ـ بد جا مانده است


 كند و آن جه را وانعبت تاريخى نام دارد از آن ميان بدست آَورد. واتـعبتها را را را









 كه به شكست كامل آلمان و خودكثى هيثلر منتهى شُدل، به عهده ديكى كيرى
 2. Lancaster



 آنها مسيريازدر
كيرى با الستفاده از نتايج آخرين تحفيفات، نحليل نشـرده و و دتبقى از طبيعت





 كانى ميدمد. فــنـأ خاطرنـنـان مى سازد، اعدادى كه در متن كتاب، داخل [ [ ] ترار دارند مربرط به نســ "Notes" در انتهاى كتاب است.
$\%$ \%
 ويراين كتاب نهابت توجه و دقت را بـ كار بر برده نكات مهم و جالبى را بـادآور شدند كه رعايت شدل، بــيار بـابـغزار است.

## احمد شهـا

گاهشمارى زندگى هيتلر

1ヘヘ9

هنغرى.
19•V
(1917

الارتقاء درجه - سرجوخه شـد 191 19
191A1
191A
1919 نتخسنين نعاليت در حزب كارگران آلمان (DAD). 19r.
حزب كارگران آلمان تغيير نام داد و به حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان (NSDAD)، شهرت بافت.
lar
^ 1 نوامبر
 میكرد.

V9Y.
larr
Q مارس تصو 9 تصوبب قانون اختبارات كه به هيتلر تدرت بسبارى مىبخشـبد. 19rf
 موفعيت تسـخيرنآذيرى بيدا كرد.

سوگند وفادارى ارتش و ادارات دولتى نسبت به بيشّوا．

اواغرستانمبر ميتلر فرماندهى كل تواى آلمان را بـ عهده گرفت．
19ヶ人



19 Pa
آغاز جنگى جهانى دوم．
 رانوي


كشف توطئه بمبگّارى به منظور فتل ميتلر．
19F4
「
lafo


 (NSDAP)
 اين دولت به اذيت و آزار بـيـيارى از اتباع كشُور برداخت و و در اولين كامه ميخالفان






 شعلدور ساخت. در ممان هال كه بيماران روسى و كــانى كـ ظاهرأ بـ بيمارى
I. Jehovah's Witnesses ؛ يك فرته مسيخى كه به وسيله Charles T.russel بنـيان نهاده يُــد.




 وحدت دولت و دين.



























 هسنم و سباسگزارم.
آر. جى.كيرى
199\%






وازءْنامه و فهرست كلمات اختصارى

BVP
CP
DAF
DAP
DDP
DNVP
DVP
Freikorps

حزبب مردم باواريا حزب مركزى جبهه كارگران آلمان
حزب كارگران آلمان
حزب دمكراتبكى آلمان
حزب ملى مردم آلمان حزب مردم آلمان گروههای آزاد
FC $\quad$ واحدهاى مــلح برای سركوراى
جنبش داى انقلابى 19 191~19

GAU
Gestapo
[كشتـابو []
KDF
KPD
NSBO

حزّب سوسيال دمكرات آلمان SPD بلبس مخنفى دولتى

توانايى از راه شادى
حزبب كمونيـــت آلمان
سازمان ناسيونال
سـوسبالــــت در بخـش هان كارگرى كروه مدافع
Wehrmacht
نيروهاه مــلح رايش سوم
 مجمـعى منــنكل از نمابندكانان كارگران و كارغرمايان در جمهورى وايمار

حزب ناسبونال سوسياليـــت كارگران آلمان
Rich skristallnacht
شب خراغانى رايش ـ شـب غارت
اموال بهوديها
Richstag
مجلس ملى
وزارت بجنگ
سازمان مخالف اتحاديدماى كارگرى كمـنـيست كروه حملد

- 0


## هيتلر و عقايدش




 زمانى هم در شهر (اسستير"r شاكُرد شبان













 هيتلر رادر نهايت با سياستهاى خودخراهوانانه و نفاقافكنانهن وايمار در انداختا

 1911 [كمونيستهاى آلمانى 19 به گوشش



 جنگ الاز سوى هيتلر محكوم شدندهـر).









 تشكيلات تغيير نام داد و به اهزب شهرت يافت. جنان كه از نام و برنامه تازه آن حزب در در طول سال [1919][19] [19


 اداره كامل آلمان تحت حكومت آلمان جديد و همزمان با آن، تمام كسانى كه

ميند, و عقايدش / 19

حس از 19 | 1 به خاك آلمان قدم نهادهاند اخراي شوند.اين واقعيت را هم ناديده نبايد گرفت كه شمارى از يهوديان آلمانى در طول جنگى جهانى اول، در كنار آلمانىىا شرافتمندانه جنگيـده بودند. از اينـا گُشا و نزاديٍرستانه در برنامه اوليه و ظاهراً تغييرناذِير حزبِ ناسيونال سوسياليستِ
 معنا كه ثروتهاى به دست آمده در اثر جنگ (كارخانه داران) بايستى مصادره









 به و جو د آمد كه درآمدهاى كلان دان داشتند.
 جنبث نازى مقامهاى مهنمى را به دست آوردند و بعضى از آنان در شمهار دو دستان


 بكاشتاين (سازنده سرشناس بیانو ) بستگى داشت. در ميان همراهان بسـيار مثـم
 ارتشبان سابق و اعضاى گرودهاى آزاد را استخذام مىكرد و بهكار وا مى داشت و بر

| 1. Gattfried Feder | 2. Herman Göring | 3. Alfred Rosenberg |
| :--- | :--- | :--- |
| 4. Rodolf Hess | 5. Ernest Röhm |  |

همين اساس بود كه تشكيلات گروه حمله „ مسلح براى سركوب جنبشهماى انقلابى را بنيان نهاد. همهى اين اين افراد باد با هيتلر


 در اين زمان حزب ناسيونال سوسياليست كاركران آلمان يكى آر از
















 "انبرد منه، رابه سختى مىتى توان يكى از آثار بزركى در زمينهى نظريات سياسى

1. Ludendorff
2. gustan nom Kahr
3. Landsberg
4. Mein Kampf



 استدلالههاى آن مبتنى بر مدارك و شواهي





 و توّهم وادارد، وصفى درباره نرارش از وين و و و زمانى كه به حز


 او هرگز ادعاى روشنفكرى نداشته است و كارش تحير ارير و و توهين نسبت

 سياسى را رايج سازد. يكى علت آن هم بايد اين باشي


 سخت اعتقاد داشت.
بخش مهمتى از كتاب نبرد من به ذكر ملاحظاتى درباره طببعت تبليغات



حاكمان امْرِاتورى آلمان اعمال مى كر دند، دست بالا را داشُت و بر برتر بو دو؛ در بيان





 تأثير گفتار هستند تا نو شتار در در حنين شرايطى راه راه جلب و و جذي




 man-sexist ${ }^{\text {「 }}$
 احساسات در قلبشان نفو نـو نمايدا
اين توضيحات شايد كمى از كاستى هاى كتاب نبرد من من را الز لحاظ منا منطق و








ميتلر و عقايدش / /r
را با مسالمت و دوستى پس نخواهد داد و احتمال جنگ با فرانسه در آينده
 بايان نمى بذير فت. وانگهى بيسمارك به شيوه خردمندانهاى اتريش را الز سياست

 او، مى خواست وحدت آلمان را در زير برجّم رايش داشته باشدل، يعنى مجموعـ نزاد آلمانى را: يكى ملتّ، يكى امیراتورى. به رغم اقد اقدام صريح ويلسن 'رئيسجمهور امريكا و متفقين بْيروزمند او در تثبيتِ حت ملَّتها در





 شرقى داشـت.
با اين همه بايد گفت كه حتّى اين هدف ايجاد آلمانى واحد و متحد، چحيزى
 مجببر شدهاند در سرزمينى زندگى كنند كه به شبدَت در فشار جمعيت هستند و نمى توانند نيازهاى خود را برآوردد كنند. اين شرايط نامساعد فسادهأى اخلاقى و سياسى ريشه بدواند به ويزه آنزكه شمارى از افراد شايسته و با استعداد قادر نخواهند بود در شهرها زندگى كنـند و ناپـا

 كشيده مىشد كه اين فضاى حياتى را در كجا مىتوان يافت؟ يكى از جوابها
(IqYF-INDF) Thomas Woodraw Wilson . 1
2. Anschlus
3. Blut und Boden
4. Lebensraum

مىتوانست اين باشـد كه بايد در بی استعمار نقاط ديگر بود. اما هيتلر بىدرنگ









 ستيز ميان ملّتها بخنتى طبيعى از تاريخ است، از صلح







ا. داروينسـم اجنتماعى (social Darwinism) نظريداى السـت كه در اواخر فرن نوزدمهم م، در






 rer nordic peoples .


هيتلر و عقايدش / /
يهوديان بربِا داشُتهاند. او باور كرده بود كه يكى توطئه بين المللى يهودى به وجود آمده و ماركسيم بينالمللى و امور مالى جهانى



 ريشهى عقايد و تعصبات وسوسهآميز هيتلر، نزاديرستى زهر زيرآكين بود از از جمله














 نزادى ببرهيزد. در نتيجه، دولت نازى وظيفه دار مىشود إين ارزئشهاى عالى



نزادى را نگهدارد و مظهر آن قلمداد شود. جالب اين است كه از ديد ديدكاه هيتلر،



 فطرى است.









 خصوصياتى را كه او را در صف مخالف كشانيلند و دشمان




 تعبير انگّلى بودن، به صورتى وحني

 بريتانيا و امريكا رادر جنگّ جهانى اول عليه آلمان، شكست آلمان را در آن

جنگ؛؛ انفلاب روسيه؛ ماركسيم بينالمللى، غارتگُى بانكـها و شرايط
 براى يهوديان به كار مىبرد قابل توجه است: وقتى يهوديان ران را انسان نمىديانيمه،


 بروز جنگ در شرق و غربب اروبا وجود داشت و بنابراين اتخاذ سياستشاء پاكیسازى نزادى و ينودسنيزى لازم مىنمود. از عقايد و افكار هيتلر آثشكارا
 هيتلر، رقابت ميان احزاب سياسى، امرى نمايشى و نوعى بازي سياست بود. هيتلر مى بنداشت احزابِ دمكــاتيكَ به جاى آن كه وسيله وحدت و يعا:غیى باشند ماينهى تفرقه و جدايى هستند و در معابله با كمونيسـم قدرت وت






 و عقايد بر مبناى طـِ و برنامه معينى تدوين شده بود كه در رايش سوم بهطور
 يهودستيزى هيتلر و جاهطلبى هاى ارضى شديد او، شمار كمترى از
 روا نمىدارند. اين به آن معنى نيست كه هيتلر درباره برخى امور ديدگاهمانی


1. Führer
^A / ميتلر و نازيسم
مالبخوليايى بوده به شدت نسبت به غذابش دقت و وسواس نشان مىداد نا آنجا
 وسواس داشت. به حقآنيت و سرنوشت خويش اعتقادى راستخ نشان مىداد و برايش بسيار دشوار بود كه خلاف آن را بِذ يرد. او روشنفكران را خوار مى شـمرد. براى اين كه كارها به موقع انجام گيرد، گاه بسيار شتابزدده بود و گاه خونسرد مى ماند (تا بعدها بيشُتر مورد بررسى قرار كيرد). شگُتتآور اين كه به راحتى با كسى دوسـت نمىشد و به معاشرت با زنان بيشتر رغبـت داشت. از ديگر سـو، وتُتى هم باكسـى دوست مىشد كاملاُ نسبت به او وفادار مى ماند؛ به ويزه نسبت به كسانى كه در روزهاى نخست در مونيخن با او همراهى كردند. اين دزست است
 سران كشور ماى بيگانه بود و يا هنگامى كه در سخترانتى هاى عمو مى بـه بريتانيا حمله مىكرد. اما اين مو ارد نبايلد سبب گمراهى شود. سخترانى هاى هيتلـ با كمال دقت، برنامهريزى مىشد. او حتى حركات خود را در مقابل آيينه تمرين مىكرد. افْون بر آن، سخنانش معمولاً با سكون و آرامش آغاز مىشد و آن حالْت هيستر يكِ بِايانِ سخنرانيش هم با طرح قبلى بود و جنبـه ابزارى داشت، و شايد هم از خشـم ثهرآلود و بدخلفى او مايه مىگرفت. البته اين حقيقت دارد كه در اواخر دوران جنگا به طرز فزايندهاى خسشوااز واقعيت به دور مانده بوده ولى با در نظر گرفتن اين مطلبكه او در درون جنگلى دور افتاده زندگى مىكرد و برای مداواى بيمارىهاى خود، واقعى يا خياللى - به داروهايى معتاد شده و با مشكالت غير قابل تحمل رويارو بود، در اين صورت مىىتوان قبول كرد كه اين حالات او به هيبج روى تعجبى ندارد. اما در هيِجيك از اين حالان كمترين
 به هر حالل، نِيازى نِست به دنبال آثار روان شناختى عارضه استعمال گاز خردل كه در جنگ جهانى اول بيش آمد و يا بعضى نقصهاى جسمانى عجيب
 به روحبه و مبانى اعتقادى او، هر تدر هم بليد و شيطانى باشد، بی ببريم. به طورى

RQ / مبنلر و عقابدش





 است كه رهبران يهودستيز حزب ناسيونال سو سياليست كارگران آلمان، از جمله








 يا اختيارات بيشتر مىخراستند و يا طالب تشكيل دولتهاى ملَّى بودند.

 حالى كه در خود آلمان محلات يهودىنشين وسيعى وجود نداشت و شمـار آنان

1. Alan Bullock



 تنريباً عملى كرد لبكن الحاق اتربسُ و سـودت و آلزاس و لرن به آلمـان به دسـت هيـلر عملى مُد. ـ و.


 خرد باى










 بر موانع „ساختاري") سياست و ماهيت نابسامان تصميمگيرى سياسىى، تأكيد


 بايد كَت كه ايدنولوزي






هبنلر و عنابدش / M

كه باور داشتند بايد بر طبق ميل و علاقه بِيشواعمل كنند، قرار داد. در غير اين
 نابود كردن يهوديان اروبا، اقدامى بيش از آن كه حالا تصور میكينيم، غير قابل فهم برد. وقتى هيتلر در دسامبر 19 I از زندان آزاد شد در بين گروهههاى مختلف



 به قدرت از طريت جنبشى كه ايجاد كرده، از راهماى مسالمتآميز و اقدامات

 سازمان حزب واداشـت؛ در تازيخى كه ممنوعيت حزبّ ناسيونالل سرسياليست ديگر تجديد نشد با آنكه موقعيت او در بين جناح افراطـى مياري
 سخت شخصى بين رهبران حزنب مردم باواريا (BVP) بيشترين تهديد از از جانب سردسته كميتههاى شمال و غرب آلمان بود كه تحت رهبرى كرگور اشتراسر 「
 براى نيل به اين هدفس، خواستار تنظيم برنامه جديدى براي حزّب بودند. از اين




 حزب شد و تشكيل گروههايى از نعالان حزبى نه تنها در شهریاى بزرق و كو جـك
3.Bamberg

بلكه در سراسر آلمان. همزمان با آن حند گُروه ملّى گُرای كرجّك كه مستقل باقى













 مىدارد كه توفيق حزب نازى تنها مرهي



## جمهورى وايمار و ظهور نازيسم

شُمارى از وقابع سنتى كه موجب فروباسْى جمهورى وايمار و ظهور






 بشت حكومت را خم كرد. مقابله با حِنين مشكالتى كار بسيار دشوارى برد و و









 علت مشُكلاتى كه وجود داشته و به موقع مورد بررسى قرار نگگرفته، بى بوجاب

شكى نيستكه جمهورى وايمار در شُرايط دشوارى تولد يافت ـو و در واقع؛ در شرايط إس از شكست و قبول حقارت ملّى. همين كافى بود رد




 اين عهدنامه (به اصطلاح در بخش تقصير) فقط قدرتهاى مركزي (آلمانـ،








 آهن و سنگگ آهن داشت كه مواد خام








[^0]جمهورى وايمار و ظهور نازيسم / /
در حالى كه برخى از دولتهاى جديد، اقليتهاى آلمانى را، به ويرُه در بخشّ شمالّى جِكسلواكى و به طور محسوس در منطقهى سودت، در شـمال چجكلواكى، به خود ملحت كردند. نيازى به كفتن ندارد كه شرايط تحميلى عهدنامه ورساى موجب تقويت تبليغات ملّى گِايانه شد و حتّى در بخختىهاى ديسگر اروبِا هـم كسانى بودند كه اعتقاد داشتند با آلمان بسيار بد رفتار شده اسـتـ. جنين عقايدى مى تواند درونْ مايهى سياستهـايى باشد كه از سوى بريتانيا و

فرانسه در اواخر دهد • 19 ا، براى تسكين آلمان اتتخاذ شده است.
 بيلذيرد كه شرايط عئدنامه ورساى در انقراض جمهورى وايمار نقش اسـاسى نداشته است. اين موضوع ورد زبان وابستگان حزب ملَّى مردم آلمان (DNVP)
 مذاكرات براى دريافت غرامـت و جبران زيانهاى جنگ كه به ارائه طرح جديد امريكايى موسوم به "طرح يانكى" منتهى شد موجب آمد كه نازىها و ملَىگرايان در 19 با يكديگر متحد شوند و براى لغو اين طرح و جلب نظر
 عامل عملدهاى براى توفيتن نازىها مىدانند و هيتلو، سياسـتمدلـارى كه از وتايع به حداكثر بهره مىאرفت، اكنون صححنه را براى به حركت درآوردن محافظه كاران از هر جهت آماده ديد و با ابن كار از حرمت غيرمنتظرهاى برخوردار شد. مخالفت







 هنوز هم به فوت خـل هود بافى بود. ـ و.

خود مىدانستند (هر جند ناكفته نگذاريم كه بيشتر جو جوامع صنعتى آلمان مايل


















 قرار داد و آن نهاد و ساختار قانون اساس داسى آن جمهورى اسـي
 اختيارات كافى اعطا نشد و ديگر آن كه موضوعِ مطلن و و يا نسبيت آراء مشار مشخص
 بر اساس قانون اضطرارى به هنگام ضرورت، فرمان براند، ديگى آن كه هر موفع

1. Alfred Hugenberg

TV/ جمهورى وايمار و ظهور نازسـم
كشور به مخاطره افتاد ـاگر هم علت آن خود رياستجمهرور بود ـ ـمىتوانست از













 در مجلس تصاحب كنند. همد اين نكات حقيقت دارد اما با برحَسَب احتباطي، ذكر

نكات ديغرى هم ضرورت دارد.

 اما او از اين فرصت، فقط در در حمايت از دولت تازه در در مقابل كودتاهاى جنا جناح



 ايجاد اكثريت پارلمانى وجود نداشُت. اين واقعه باز هم نظر ما را متوجه اين
3. Friedrich Ebert
























 ناتوانى اين دو حزب بود كه نتوانستند بر سر موضوع درآمد دولت براى رفع

جمهورى وايمار و ظهور نازـــم /rar









 مختلف اجتماعى)، حزب دمكراتيك آلمان (DDP)، حزبا ليبر اليبرال طبقه متوسط





 اين كه به صورت دمكراتيكى اداره شور د.









تمركز داشت) و اين اجتماع بيكاران از نظر سياسى موجب بي بئباتى و تغييرات ناكهانى اوضا


 شرايط اقتصادى، مشكل صور












 زمان به خصرص ارتباط بيدا مىكند.






[^1]FI/ /جمهورى وايمار و ظهور نازيسم
 در تمام آلمان نبود. تحقيق در اين باره كا كه أز تورم














 فاجعه به بار آورد.




 تورم، معنايش اين بود كه توليدات آلمانى در بازارهارهاى خارئى

















 (ZAG)

 خوشحال مىكرد و اين همكارى را المكانبذير سر ساخت






[^2]جمهورى وايمار و ظهور نازيسم /FT
بسيارى دجار ورشُكستگى شدند و شركتهاى حندى از از روى الجبار بسيارى از كاركران خود را الخراج كردند. در زمستان سال

 روى موافق نشان داد و كارش رونق گا رِفت.


















 دست يابد. اين دستاوردهاى غيرمنتظره هيتلر و نازى ها را بر آن داشتـت كه در

[^3]استراتزى خود نجديدنظر كند زيرا بيش از آنن، تبليغات شديد نازيى ها منوجه طبقه





















 ناكارساز يـش آمد. نتيجه اين تحو لات نيز دكركونى ساختار و بيكارىهاى نصلى
! 1 ابلالت متحده امر بكا با مر نقيت به اجرا در آمد . و.

FD/ / جمهورى وايمار و ظهور نازيسم



 در بيشتر مناطت صنعتى مانند روهر و برلين، حتّى در سالههاى بردرونت، از از موقعيت بهرهگرفت و قدرت يانتـ

 ابعاد همبستگى يافت و حزبان انـانى

 صرداخت ماليات، رفاه اجتماعى شدي












 روى دست آنها بلند شوند، و با در اختيار داشتن كارگران دايمى و متشكل

بتوانند سطح مرزها را بالا بيرند و از اين طريق، صاحبان املاك را در معرض



 برای حمايت از نازى ها فراهم آورد.


 آنها يعنى بحران اقتصادى و ركود عام و و نتايج خاص آن آن، احتمالاً تعيين زمان




 همين حال، لازم است در تعمبم اين نظر به همدى آلمانى هان، محتاط باشيمر.








 هيندنبوركي كهن سال كاملأ روشن ساخت كه قصد ندارد رهبر نازى را كه قد

FV/ جمهورى وايمار و ظهور نازــــم
برافراشته، به صدارت بركزيند. از آن كذشته، و از جهتى به همين علت، بس از
 و نوامبر اين حزب تعداد r



 بلكه بيشتر حاصل



 حساسيست و آمادكى نشان دادهاند. در اين زمينها تحمياني








 همجنين در مناطق روستايى بالاتينات
 بروتستان كوج كردند و در اين مناطق بود كه نازىها نخستين بار توفيتهايى
3. Palatinate












 مىداد ايام مرخصى خود را خارج از كشور بیاي


 - r.









FQ / جمهورى وايمار و ظهور نازيسم
سوسيال دمكراتيكى آلمان (SPD) حمايت مىكردند؛ در حالى كه كاركرانى كه در
 ميكردند با كاركران صنايع دستى ارتباط نسبى نداشتند، بيشنر از نازىها حمايت مىكردند.
 و توجه به اين نكته هم ارزش دارد كه هنوز بسيارى از آلمانى ها در بـنــ
 براى خو ده كار مستقل داشتند، قابل ملاحظه بودند. به اين ترتيب، به خوبى در مىيابِيم كه چگگونه نازىها نوفیتَ يافتند درصد قابل ملاحظهاى از آراى انتخاباتى را به خود اختصاص دهند. درست اين الست كه از عامل مهنم و بحثانگيز ديگرى نيز غافا نباشيم كه عبارتست از: حمايت گسترده طبقه كارگر



 شُهرهايى نظير برلين، هامبورك و ابالت روهر بيش تر صادق است تا در شهرهاى ايالت ساكسـون. رأى دهندكان سـابق حزب كمونيست آلمان، به نسبت، كمتر به نازىها روى آوردند برخلاف گروههاى سرشناسِ قشرى و احتمالاً به استثناى كارگران روستايى، كه رفتار انتخاباتى آنان نامشخص و غير غير ثابت بود. كازكران
 طبفه متو سط به سود آن رأى دادهاند. وفتى حزب سوسيـيال دمكراتي اتيكى آلمان بر



 كارمندان دولت (يعنى يفه سفيدها) بردند. در همان حالكه آراى نامبرنال سوسياليست



 اتحاديدهاى كاركرى درآمده بودند بد خاري


 (SPD)



كاركري آزاد كه داراى جهار ميليون عضو بود موا





 متفاوت بوده است (در بعضى جار جاها






1. Peter Manstein
2. Conan Fisher
3. Detlev Mühlberget
4. Yorgen Falter

جمهورى وايمار و ظهور نازيسم/ /

 كاركران در كل جمعيت، معلوم مى شود بسيارى از از آنان هواراداران انـ حزي























## 1. Pirmasens

كروه ديگرى از كاركران راكه در سياست فعاليت داشتند اما به كروه جَبٍ وابسته




 وابستگى داشتند.














 تشكيلاتى و ايدنولوزى نوعى وابستگى و ونادارى داشُتند، در نمى آميخت
 يا كمونيستها تدرت يافته بودند، كارش ييش نمىرنت. با جامعه كاتوليكى

جمهورى وايمار و ظهور نازيـم /
بيرو كلديسا زُم همين وضع را داشت حزب مركزى (يا حزب مردم باواريا) بـ




 نداشت و يا بسيار ضعيغ بود. در واقع بيام هيتلر بدين جهت
















 بر مقوله ملّىكرايى و ضد بلشويكى تكيه داشت، تا اين اندازه مونق برده، در

حالى كه ملْى كرايان سنتى كه پيام آنان هم ملى كرايى و دشمنى و ضدّيّت با با تهديد سوسياليستى بود، توفيق جندانى









 وايمار را براندازند و حق مديريـ

 ـ مانند حزب سوسيال دمكراتيك و حزب كـونيست ـ در ميان رأى دهندكان زن، وجهـاى نيافتند.






 راحتى برای شنيدن شعارهاى مهم و عمومي


جمهورى وابمار و ظهور نازيسم /
و نابه هنجار سياسـى جمهورى وايمار و همتحنين احياى ارزشهاى سنتّى و خانوادگى. از آن گذشته، مهم است در نظر بياوريـم كه تأثير چحنين تبليغاتى تنها نتيجه مهارت گوبلز در ججمع كردن مردم و استفاده از دروغيردازى هاى تبليغاتى
 حداقل به عنوان گويندهاى كه قادر بود افراد بسبارى را به نظريات خود جلب كند، در جايى خود اثن بخشُ بود، عامل مهّم ديگر را نيز نبايد از نظر دور داشت، و و آن عبارت از اين بود كه در نمايش و اجراى تبليغات انتخاباتى به دو نكته تو جه

خاص مى شد:
1 ـ اين كه ييام نازى به بـخش هايى از آلمـان مى
ديگر نمىرسيد.
 و تبليغ مىشـد. در مورد نخست، حزب ناسيونال سوسياليسـت، گويندگان و مبلْغان خود را و گاهى نيز شخصيتهاى مهـم را به مناطت روستايى و شهرهاى كو حیک مى فرستاد؛ كارى كه از سوى احزاب سيـاسىى قديمى مورد اغفال و اهمـال بود. در مورد دوم، گويندگان حزب بتخى از تبليغات خود را الختصاص مى مـوادند به موضوعات خاص آن منطقه، مانند مشكاتلى كه در مسـائل كشاورزى در منطقه شلزويك هولشتاين وجود داشت و يا تهديلهايى كه متو جه دكانداران كو حكى در هانور بود و بر اثر ايجاد شركت وولورث و بيست آمده بود. از اينرو بايد گفت كه توفيت آنان صرفاً در نتيجه به زبان آوردن شعارهـ به علت (اعامتى" بودن تودههاى مردم نبود بلكه بيشتر حاصل اين واقعيت بود كه آنان موضوعاتى را دستاويز كرده و مورد بحثث قرار مى دادند كه مورد تو جهه و

علاقه بيش تر مردم بود. [ 11 ] حزب ناسيونال سوسياليسـت با وجود بسيج حمايت از هيتلر قبل از آغاز صدارت او، باز هم فاقد يك اكتريت مطلق بود و همان طور كه فبلاً شرح داده شد


1. Woalwarth

عه / هيتلر و نازيسم
حزب، متزلزل شد، در آمد حزب نقصان پذيرفت و جنان كه كوبلز اذعان داشت، هروحيه اعضاى حزبب به نايين ترين سطح تنزل كرده. با همه اينها هيتلر در اواخر






 نوامبر 1911 [كمونيستها ] نتوانست از معلمان رسمى، ديوانسالاران، قضّات

 احكام يكى نواخت عليه جنايتكاران جناح راست يا تو طنه كران صان
 دبيرستانها و شـمارى از امتادان در دانشان انـاهـا



 كودتاحیيان حاضر نشدند اقدامى به عمل آورند. زمينداران بزرك در شر شرق إلب و و



 كسترش يافت و سرانجام هيتلر را به صدارت رسانيد. [ [T [

 جمهورى وايمار تنها بر مبناى محافظه كاري



 تشكيلات نوينى قادر نبود در جنان تنا






 بودند، اكنون بايد با منافع ارباب صنايع و مصرفيكني






 روستايى مى يرداختت. كـُاورزان آلمانى هم از نتايت

 متوجه مى شو يم كه خواستهاى نظاميان فدرتمند و ن نخبگان كشـاورزى كاملاً



 كمك خاصى بغيرد. فعاليتهاى اين حزب از از لحاظ مالى برايس كاني


















3. Flick

جمهورى وايمار و ظهور نازــمـ / ه9
نظام وايمار خلاص شوند اما نه اين كه الزاماً و نه به اكثريت به نازى متمايل باشند. يس بايد كفت كه نتش سورداگران در در تحريكات سيان



نباز به كمكى داشت از آن يُشتيبانى كند. [ [ [ ]












 نتيجه اين كشمكششها كنارهكيرى حكومت مولر در



(IGY_-IAV\&) Herman Müller .I
 (19rF.\AAr) General von Kurt Schleicher .r















 صنايع و از جمله آهن، فولاد و زغالدسنگ




سال 19rr. در سـال 19rF، نازىها زنرال نـلابشُر را به اتهام تـوطنه عـليه هـيـنلر، تـيرباران كردند. - م.
. م - 19rr-19r. Heinrich Brüning . 1 rideflationary .r


جمهورى وايمار و ظهور نازيسم / /
اين فكر را در ذهن ريسسجمهور القاء كردند كه طرح تصرف دارايى كشاورزان
 شيوه بُلشُويكى" است.
 كرچجه هيندنبورگ و خود او از كابينههاى ائتلافى دل خوش نداشتد بودند دولتى قدرتمند بر سر كار آيد و اميدشان بر اين بود كه جنين
 ميدان نيست. در نتيجه شلايشر براى نيل به جنين هدفى، به يكـ رشته تحريكات پشـت برده دست يازيد و سعى كرد با مشاركت هيتلر و ديغر سياستمدارانى كه در مباحثات خويش خواهان ايجاد يكى جبهه وسيع \#بورزوازى"، سياسى بودند، به مقصود برسـ. گرجه اين أقدامات رياكارانه و



 جناح راست حركت كند.
سياست از آن بس يكى مسير ارتجاعىتر در بيش كرفت. بدين طريت كه بِابن باكمال تأسف به تطع برداخت هاى رفاهى دستور داد، موانع بيشّين را الز سر راه كروه حمله (SA) برداشت و حكورمت سـوسيال دمكراتيكى را در استان بروس

 مانند سلف خود شلايشر با مشكلاتى روبرو شد و نتوانست ششتيبانى عامه را نسبت به حكو مت خويش جلب كند ــ به خصوص رس از آن كه نازىها در زوئيه I9 Y خود اخختصاص دادند. باين هيِج گاه با هيتلر رو در رو و همعقيده نشد و وكابينه

[^4]اشرافى او فقط مىتوانست بـ احزاب ملّى مردم آلمان، مردم آلمان و مردم








 تحريكات سياسى نتوانست حمايت مرديمى راكه بدانـيان نياز داشت













 كمونيستها ظاهرأ دست روى دست كذاشُنه و براى جلويُيرى از بـ تدرت رسيدن

جمهورى وايمار و ظهور نازيسم /


















 و سركوب و معتول شدندا




 سالزمند و محترم كه صاحبكار بودند. برعكس، حزب كمونيست را جوانـوانان و


 مختلف و هر كس و ناكس در رويارويى با يكديگر. كسانى كه كاري داني داشتند مى ترسيدند بيكار شوند و بيكاران از هر انر اقدامى نظير اعتصاب



 امكان آن وجود نداشت







 بود و سير حوادث نشان داد كه آنان كاملأ در اشتنباه بودند.

## دولت نازى و جامعه












 متوسط با آن، كه با سياستهاى زنده كـردن روح ملَّبتَ نظر مرافق داشتنـد، بذر نامنى باشبدند.
در فوريه 19 هيتلر نظر هـكاراران محافظهكار خود را بر براى برگزارى انتخابات



 بلواى آتشسوزى راخود نازىها بربا كردند اما بـ هـ ها حال، قدرمسلّم اين است

كه از آن بهره بسـيار كرفتند، تصويب مصوّبات اضطرارى، آزادى رهاى مطبر آريات







 حزبك









 مىشُد. جنانكه جرمى نوكس


 كمونيست يكباره غارت شد، لوازم و اثاثه آن رابه تصرفـد درآوردند و اعضاى آن

دولت نازى و بامعه /8V
را كتكى زدند. در بعضى نقاط، افرادى به طور موقت زندانى و يادر اردوگاههاى كار اجباري صحرايى زندانى شدند، مانند؛ باراندازهاى ولكان ' در شممال آلمان يا سينماى كلمبيا در برلين؛ جايى كه كمونيستها و سوسيال دمكراتها در آن جا مورد شكنجه قرار كِرفتند و يا كشته شدند.
 به اختيارات و قدرتهاى براكنده دولتهاى محلى بايان داد (دولتهاى محلىّى
 در مونيخ كودتايى برياكرد، تشكيالات بيشين را درهم ريخت و افرادى از حزي نازى را به خدمت كمارد. كميسارياى بِليس جمهيورى هم كه از سوى فريك منصوب شده برد مقامات قديمى را در بادن ورتمبرگ و ساكسونى از كار بركيكار
 دولتى را اشغال كردند. همهى اين ا^نفر از نازىها بودند و بيشترشان از


 جامعه، گامهاى ديخرى فم برداشنه شد. خدمات دولتى از وجود مخالفان سياسى



 ممانعت شد. احزاب مختلف طبفه متوسط كه معمولأ با اعمـال فشار عليه كِوه جّب روى موافت نشان مىدادند ولى قلباً از اين كار متوّحش شده بودند، ديعر از خود مقاومتى نشان نمى دادند و در ماه زوئن خود
 حزب كمونيست مدتى بود كه غيرقانونى اعلام شده بود.) بدين سان، در اواسط










 مورد نفرت طبفه متوسط و نخبگان جامعه آلمان بود هم زمانمان با با آن، رتابتهماى















را تحمل نمىكرد و نه تنها در يـى آن بود كه هركونه رفيب و جانشّينى را الز ميان






 فشار مستقل پيشين در اختبار ناسيونال سوسياليستانـا














 رايش سوم و تشكيل دولتى تكى حزبى و تروريست، لازمهاش ايجاد ايناد محدوديت

## 1. Robert Ley

در نعاليت افراد بود. در يك جنبن شُرايطى، جاى شُكفتى نيست كه ابراز هركونه



 به درستى و برحسب قانون، نظامٍ تروريست سازي




















1. Dachau

VI / دولت نازى و جامعد

است، رايش سوم شاهد پبه زانو درآمدن قانونه بوده است. در بسيارى از دادكاههاى قانونى مداخلات ناروا داشته و ملغمهاى از نيروى چليس و گرُوه نگهبان هيملر، بيشت تر مو جب كاهش قانونمندى در دادكاههاى قانونى شدند. در همان حال بسيارى از كارهاى خلافـ قانون، مانند كشتّن رهبر گروه حمله (SA)
 در اين جا قصد آن نيست كه ادعا شود موقعيت هيتّلر در دولت نازى منحصراً به ترور و تهلديل و ارعاب وابسته بود، بلكه، جنان كه خواهيم ديل، بعضى از
 كوششى به منظور قضاوت درباره رابطه بين مردم و سكومت در رايش سـوم
 المت. إعمال فشار و خشونت نه تنها از اين جهت قابل فنهم و حتّى قابيا چيشّبينى و هم با تو فيق قرينن بود كه با طبيعت نظام مازگارى داشت و مردم بـه راحتى و ثبل از آن كه اقدام خلافى بكنند بازداشت مى بـدندند، بلكه به اين علت مو قت بود كه اقدامات بر مبناى مراقبت سيستماتيكى و حضور مردم در مهمـه جا، صورت میگرفت. نازىها و هيتلر بخصوص، نسبت به عفايد عامته بسـيار حسَاس و حر از وسواس بودنل. از اين روى، برایى جمع آورى اطلاعات به وسيلـ

 هر بخشتى از كارخانهها مأمرران آن قسمـت ممين وظيفه را بر عهـده داشتند. موذيانه و شرارت بارتر از همه اين بود كه جاسوسى و خبرچينى به درون خانهها هم راه يافته بود، جنان كه برتولت برشت '، آن را در صحنهاى از نمايش (ترس و فلاكت رايش سوم) مجسّسم كرده اسست. كو دكان در \# اخانهى جيواناناه يا در "اكانون دختران آلمانى" تعليم مىگرفتند و نقطهنظرهاى اولياى خود را به افسران نازى گزارش مىكردند و همينها، منبع ديگُى براى إعمال قدرت نسبـت به افراد خانواده، كثيشها و معلمان مدارس بودند. در واقع، شاهدان از زمانى يـاد

Bertolt Brecht . 1


























جمله وزارت امور خارجه، كه زير نظر كنستانتين فون نويراتِ' محافظهكار تا
 سمت مشاور بيشوا را داشت، روبهرو مىشد. در مناطت مختلف، كاركنان مؤسسات دولتى غالباُ دجِار مشكل بودند و با رؤساى ندرتمند حوزههاى حزبیى و باكسانى كه از روزهاى اول جنبش نازى با هيتلر نزديك و مريو ط بو دند و قـد كافى داشتند، درگير بودند. دوگانگى و افتراق، تشكيلات حزبّى و سـازمان دولتى آخرين مشكل رايش سوم نبود. در سياست اقتصادى هم، رقابت وجيود داشت، به خصوص در ارتباط با إعمال قدرتهاى فردى و در مسائل مادّى بين وزير



 از حزب ناسيونال سوسياليست و ديوانسالارى دولتى به منظرر اجراى وظاينـ خاص كه قدرتش به ندريج افزابش يافت. افزون بر تشكيلات برنامه جههار ساله زير

 عهده داشت؛ و رسواتر و بدنامتر از همه، امْراتورى قدرتمندِ كروه نگهبان (SS) بود كه مسئوليت اردوگاههاى جمعى را بر عهده داشت و هاينريش هيملر و راينهارد هيدريش ه، آن را رهبرى مىكردند. اين سازمانها، بر طرق گوناگون، فداييانى را جذب مىكرد كه فقط نسبت به بيشرا وفادار بودند و قدرت آنان را



1. 10 بـ 10 سال زندان محككر شـد. - م. r. نازى كه بر طبق رأى دادگاه نر رنبرگ به دار آريخنه شـد.
2. Reinhard Heydrich

رقابت مىكردند و بهترين عنوانى كه به آنان دادند رجنگـيسالارانه بود.


 نداشت و حدود مسئوليتها نامششخص بود. البته، همهى آنان هيتلِ را حامي







 دولت يا شركت وزرا علاقه جندانى نداشت و شمار اين








 نشان مىداد. حال به بينيم كه اين وضع عجيب و نامناسب جیگونه شكل كِرفت.

1. Hans-Heinrich Lammers
























 تبليغات و توفيق يافتن در انتخابات بد وجود آمل، به هيج رو ساختار تشكيلاتى

نداشُت و قادر نبود يكى دولت نوين را ادارهكند. بـ همين جهت، هم سازمانهانهاى
 باشدك تم تمام فعاليتهاى فداكارارنه حزب







 تشكيلاتى و هركونه قاعده و رسم و راه ديوانسـالارى كاملأُ آزاد مىديديـ ازي از ابن








 نفرت داشت. يكى از نتايج اين وضع را شُرح دادم كه عبارت بور بود از تنظيم امر امور




## 1. Berchtesgarten





















 فرصت نئـــت و سعى كرد
 نفسى وارد ماشين حكومتى كند. شمار بسيارى از زنرالها را اخراج و يا

بازنشسته كرد. براختيش' (رييس تازه ارتش) وعده كرد كه با نازى ها ها همكارى

 بخشهاى ديغر هم تغييراتى روى داد. فون ريبنتروب نويرات تحويل گرفت، سفيران تازماى منصوب شُدند، در در حالى

 افراطى شدن سياست خارجى و بيش آمدن بحرانهاى الحان الحاق اتريش ور ور

 و تهاجم عليه يهوديان شدت ياني




 كروه نگهبان (SS) قرار داد. [ [ [








[^5]3. sudeten [ايالتى در شمال جكسلواكى]
4. David Schoenbaum

Ma / دولت نازى و جامعه

تقـيم و جداكرده بود؛ جدايى در طبقات مختلف و در اعتقادات، يكباره از ميان

 نازىها هرگز به اين هدف رسيدند و تا جِه اندازه در از ميان برداشتن طبقه و ديگرٌ

 دنباله اين نصل به بحث درباره دو وجهه اين سؤال مىيردازد: نخست اين كه آيا واقعاً يك انقلاب اجتماعى تحقت يافت، يعنى تغييرى در طبقه اجتماعى بيدا شد، وضع مالكان، توزيع درآمد و الڭوى حركت اجتماعى در جهت تغيير، به صورتى قطعى و آشكار عوض شد؟ دوم اين كه اگر همجحنين نبر د آيا روحيَّات و


 حمايت سنَتْهاى بيشبن دست برداثتـند؟
با توجه به وضع مالكيت در رايش سوم، مىبينـيم كه در آن جا هيِجِ گونه




 بلكه به خزانه دولتمدارانى همچجون هيملر و گورينگ سرازير شد. در حقيقت، مالكيت در رايش سوم، بيشتر تمركز يافت. البته اين بدان معنى نيست كه رابيطه
 با تو جه به مشكالاتى كه نابودى اتحاديههاى كارگرى ايجاد كرد و منافعى كه از
 نمىكردند با رزيم ناسازگار باشند و همكارى نكنند. آنان مىبايست تحت

نظارت و قيد و بندهاى شديدكار خود را انجام دهند، زيرا دولت واردات راز رازير


 تقدم داشت. از صاحبان صنعت نيز سلب مالكيت نشـد و و دارايى آنان همارجنان در



 درصد به دست طبفه كاركر خارج شده است






 البته منظور اين نيست كه هيَّ اقدامى به سـي


 لازم بود به عضويت ادارهى اصنافى كه ايجاد شـده بوده، درآيند و جواز

 جند كه براى افزارمندان سود جندانى نداشت و سقوط نسبي وضع اتتصادى آنان

كمتر با سياستهاى سنجيده نازى ها ارتباط داشت و بيشنر نتـجهه منطقى توليدات
















 حتى به رغم نظارت نازى هانا، سطح مزدرها را را بالا برد. تجربه اقتصادى در امور ركاركرى در رايش سوم




 فرد يرداخت شد، در ميزان درآمدهاى طبقه كاركر تفاوتهايى بيدا شد. اما اين






 امكانات تغريحى و تعطبلات ساليانه فراهم كرد، ولى فقط كارينى


 هم رييس ماندند و كاركران، كارير.

 بر اين اصل مبتنى بود كه نتشُ زن در در خانه است و و وظيفـن ميهن خوده، فرزند بياورد و ببرورد و از از شوهر سرينـي








 وهلن نخست در خانه بمانند و صرفـ وقت كنند مبيّن اين است كه جرا تحرّ اينى

Ar / دولت نازى و جامسه

نيروى كار زنان در آلمان از بعضى كشور هاى ديگر عقب ماند؛ حتى در سالههاى جنگ كه كمبود كاركر به شُدت محسوس بود. با اين همه اين تقواى عقيدتى به

 ميليون نغر رسيد. يعنى كمبود كاركر و افزايش مزدها ـ به رغم هدفـهار ايدئولوزيك ـ زنان را به استخدام و كار در كارخانهها كشيدل
اما زمينهاى كه به سختتى مـ رد تاخت و تاز قرار كرفت، ساختارمهاى سنتى جامعه بود كه خود لازمه طبيعت و نهادِ يكى تحرّك سوسباليستى است ــ اين اشتباه است هركاه تصور شود كه مىتوان از سطح معمول طبقاتى جامعه به آسانى پا فراتر كذاشت: سركردههاى سوداگران، ديوانسالاران بلندبایهـ،
 به نسبت، ريشه در خانوادههاى ممتاز داشتند. به جاسـت اين نكته يادآورى شود كه اولاُ تغييرات درازمدت نمىتوانند در مدت كوتاهِ حكومتِ نازى به خوبى
 تازهاى براى بيشرفت، به وجود آمد. افزايش ادارات مختلف در در ساز دازمانهاى دولتى و نمايندگىهاى حزبى، وسيلهاى بودكه بر اثر نفوذ نازیها، طبقات بٍايين جامعه هم براى خود در جاي


 به منظور قتل پيشوا كه با شكست مواجه شد، فرود آمد. در اين واقعه، بيش از از (0...


زير چاى هيتلر كار كذاشت. [ [
تا اين جا ما به تغييراتى يا نبود تغييرى در اقتصاد و جامعه رايش سوم نظر


























دولت نازی و جامعه / AD

مردان و زنانى كه در سr 1 از خلدمات دولتى ثاكسازى شدند، اجازه نداشتند نام خF./ ... خود را جزو آمار بيكاران بياورند. بسيارى از مردان بيكار (در حدود
 در همان حال، در هrها نامنو يسى هـدد براى سربازی، جـمعى را از بازار كار

بيرون برد.
اين هم حقيقت دارد كه تبليغات نازى مدام تأكيل داشيت كه به يكى رشته فعاليتهايى براى ايججاد مشاغل تازه، خاصَه در زمينه ساختمان و راهسازى
 ميلِيارد رايُّ مارك صرف آن كرده است. اين را هم بايلد تو جه داشت اعتبار كه در I 1 FFF 19ro ـ 19 FV 19 FF
 مسئوليت داشتتند كه از نظر كسانى كه تحت تأثير اقدامـات اقتصادى نازى قرار كرِفتاند، ناديله مانده است.) بهبود اوضاع در تمام بخخشها به سرعت انجام


براى ايِجاد شغل در وهلهى نخست، تعدادى از ادارات دولتى كه هر كدام
 جند كه بسيارى از آنها از سالـهاى نخستين حكومت رايش در بوشش طرحهاى
 بطورى كه در فاصله سالهاى مذكور، حدود $0 / r$ درصد از درآمد ناخالص ملّى ألمان، صرف تجديد تسليحات شد ـ دو برابر مبلغى كه در اجراى طرحهاى
 در واقع يك (شكوفايى تسليحاتى) بود كه در رفع مشكل بيكارى تأثيرى بسزا داشُـت امـا براى نوسازى اقتصاد آلمان و يا بهبود و رفع نقا يص سا وختارى آن كارى نكرد. در هبه ا، اقتصاد آلمان از كمبود نيروى كار ماهر و موادّ خام و سرمـايه در

فشار بود. كالاهاى مصرفى وضعشُ بهتر شُد. كارخانثها توليدات خود در را افزايش



 عدم تساوى ثروت، مالكيت املاك و تغيرات شيرات شيو











 تمام مردم اعمال مىكرد. ناديده گرفت و و از اين واقعيت غاري





 به معنى بذيريِّ خاموش يا موانقت با هدفههاى حزب و حكومت در رايش

AY/ دولت نازى و جامسه
سو م، بود (در واقع هر دوى آن، بيش از آن جه تصور میشود وجود داشت). فشارها علبه مخالفان در نتبجه دو عامل دبگر، افزايش يافت. هنگامى كه نازىیها












 بيو ستند و در پايان هr 9 ا شمار آنان به بيش از جهار ميليرن نفر رسيد. گسترش

 داراى قريب ه ميليون نفر عضو بود. بديثهى استت براى بيوستن سريِ بـي به اين
 مشاغل و فرصتطلبى كشش بـشنر داشت. عامل دومى كه سلطهى نازى هاى را بر






M / ميتلر و نازيسم
از • . ./ اهحكم محكوميت از اين نوع، در زمان جنگ از سوى دادكاههاى آلمان
صادر شد.
ادعا نمىشود كه رايش سوم منحصراً بر اساس سياست فشار و اختناق
 جامعه آلمان قرار كرفت. هر هند بايد افزود كه اين تجديد سازمانهاكه از سوى رهبران نازى صورت مىكرفت درك اهميتش براى افراد عادى از زن و و مردرد



 گزارشیاى ديگُى از حزب سوسيال دمكراتيك كه در تبعيد بود و گزارشیشاى SOPADE» داشُتند حاوى نكات كافى و جالبى بود و تا حذّى مورد اعتماد و اطمينان و



مشابه هم بود.

 مشُاهده كرد. نخست اين كه يك رشته كامل از از سياستها


 وايمار، انزايش اعتبارات مالى نظامى، تجديد تسليحات، افزايش سربازيكيرى وري وري




هيتلر و ارتشيان نخستين بار وتتى دركرفت كه بيسُوا در امور نظامى مداخلد كرد

 تسلبح نظامى راينلند، در مبارزهطلبى با عهدنانـامه ورساى، بيش آمي






 ترس از اين كه اين مداخلات مرجب شكـي


 بين سازمانهاى كليسا و حتَى در بين سوسيباليستهانا، همراه شد و در در ايجاد










[^6]به رريم نازى و سياستهاى آن، همواره يكسان نبود. برخى كه خود را را



















 خشمگينانهاى براى آزادى آنان بريا شد




كاتوليكهاست.' افزون بر آن، وتتى كه حملات نازى ها به كمونيستها و و ا


 كثرتكرا و نفاقافكن وايمار رضايت نداشت و و به نوعى دولت متحد بـي به هم









 معاومتى كه عليه هيتل, ايجاد شده بود و و به توطئه برايى قتل هيتلر در زورئئيه، 19FF

 در اين زمينه موجب شد كه در مناطن

 شرايطى، مقامات محلى حزب نازى ناكزير شدندند كو تانه بيايند.

ا. اشـاره به نأيبد دولت حننى موسولينى تـرسط بـاب بس از المـضاى نـراردادهـاى لاتـران

ارتش و كليسا نـونههاى بسبار آشكارى از مخالفت و ناخشنودي از ر رايش سوم


 اهميت آنها هم به همين امر وابسته بود. اما در خـي













 در كوشنـيرى و انزواى تلخ عمر بـي سر بر بردند.
 بهدست آمدهاست معلوم مى شُود كه در سال


 مخالفتآميز جمعى وجود داشتى، بسيار جامع و سختت بود و به همين جهت،


























 رزيم عليه زشتى هانى موزيكى سووينگـ ' (امريكايى و مبتذل) و و بدتر از آن عليه






 تحريككنتده مانند (ناواهو)













 2. Navahoes [ جند سرخ بوست در امريكا] امريكا و اروبا رواج يافت. ـو و. 3. Raving Dudes

باشند. تبليغات نازى ها بيش و بعد از كسب قدرت، معمولاً در جاهايى با توفيت






 دوران ركود و كمبود كالاهاى اساسى در در صداى شـي شكاي












 به اوج قدرت و شهرت رسانيد. اما در حملهى آلمان به روسيه در در آ

 موجب آشفتگى روحيه مردم و سلب اعتقاد و ايمان نسبت به بيشئوا شد علـنـ علتُ

هم اين بود كه اين ايمان و اعتقاد بر اثر موفقيتهاى يكى در بيى هيتلر به وجود
















 افتاده بودند، آدمى معقول و مياننرو جلوه مىكريرد.



 نظامى و ياكشُتار جمعى، به قتل رسانيدند.

ا. بـ از مرى آدولن ميتلر، در حــاب بانكى او نتط مبلغ ده مزار مارى (بابت جابكتاب |انبرد من") وجود دانــت. ـ و.

## - 2

## جنتك و ويرانى

در دوران جنگ جهانى دوم، طبيعت جنگّسالارى رزيم نازى به اورج خود





 وقايع استقرار امبراتورى SS به سركردكى ها سال laff تعداد FF/...







 افراد را هم به عهده داشت؛ فري فريتز توت نسليحات و ذخاير نظارت مىكرد و هرمان كورينگ كه اشسازمان طرح برا برنام

3. Albert Speer

شيميايى و نظارت بر قيمتها نيز كسترش داده بود، بخش اشغان الى لهستان را را غارت مىكرد. توسعه و براكندكى ادارات كه شـديداً ماني






 داخل كشّر و و كاه به مناطت اششغالى.


 دست يازد، در بطن رايش سوم هم روا رواج يافت. نقشُ هاينريش لامر (به نصل







 اندازه مباحثات مربوط به اواوتانازيال، علنى نبود. [ اجراى اين وحسىگرى كفايت مىكرد. بدرى از هيتلر تقاضا معلولش را ابه خواب ابد روانه كندير. هيتلر موافقت كرد و و به دكتر مخصصوصش

## 1. Martin Bormann

دستور داد به وظيفه خود عمل كند. بدين طريق، عمل اواوتانازياه آغاز شد و و











 هيج وزيرى درباره آن مورد مشور










 به طور كلّى با توفين و حسن قبول روبه رو نشـد. احساسات يهودستيزى در سال

1940 به حزب ناسيونال سو سياليست رسوخ يافت و در 10 سبتامبر همان سال در مجموعه „قوانين نورنبرگٌ انتشار يافت. برطبت اين قوانين، ازدواج و روابط جنسى را بين يهوديان و غيريهوديان مـنوع مىكرد و يهودىها را از داشتن تابعيت آلمانى محروم مى سال I9rV و به دنبال نطق هيتلر در سالن حزب نازى در نورنبرگ برخاست
 بيش ترى بر عليه يهوديان صورت گرفت، مغازههاى آنان به غارت رفت و ديدكاه ينودستيزى رزيم در واقعهى „شب جِراغانى رايش" در 9 و • ا نوامبر شرح آن در نصل سوم گذشت، يكباره آشكار شد. حاصل كار اين شد كه رسيدكى به مسأله يهود، از دولت مركزى به كروه SSانتقال يافت و بس از آن، نظر اين بود كه به انتقال يهودىها از رايش سو مسرعت بخشند و آدولف آيشمـن "اين وظيفه
را بر عهده گرفت.

آغاز جنگگ كه نمايانگر افراطى شدن ديدگاههاى حكومت نازى بود، با اتخاذ
 كه اين كار با دستور هيتلر در يكى از ستخنرانيهايش در رايشستاگى، در • ب زانويه
 مترقف خواهد شد. با شكست لهستان، بخشى از خاكى آن كشور به عنوان حكومت عمومى كه زير نظر هانس فرانی「اداره مىشد، به دحلّه وسبع
 شرايط محدود و ناسـالم نگه مىداثشتند. عدهاى از آنان به علت بيمارى و كرسنگى دجحار مرگ زودرس مىشدند. و این در مقابل آن جِه كه پس از نجاوز آلمان به شوروى در |9F| روى داد، جحيزى نيست. جنگّ عليه روسيه، به بيان


ا. أشـاره به اين نكته است كه نازىها معتفد بردند رزبم بلنـويك شُر روى را يهو ديان بر مر كار آوردهاند. .ون

2. Adolf Eichmann<br>3. Hans Frank

جناگ و ويرانى /1 1
 هايدريش


 وظيفه مىكردند، در اذيت و آزار و تحقير آنان مىكوشيبدند و آنان را با بـ قتل







 يعنى نابودى ميليونها يهوديا









 مأمورين را „كبـرمراى سباسى" مىنامبدند. .و.

## 2. Heydrich









 نداشته يا آن را تأييد نكرده است، تصور با باطلى است
 ينوديان، بيشتر واكنش ديدكاههايى بود كه در سطرح با بايين ريشه داشت









 كثّورهايى مانند امريكا و بريتانيانيا ورود شمار ينا




جنگ و ويرانی /r |•

كه اين استراتزى هم موفت نتخواهد بود. حتّى بس از آن هم معلوم شـد كه بخشُ هايى از سازمان SS در بی اجراى \#طرح ماداگاسكار" بودند و قرار بود بر طبن آن، يهوديان را به جزيرهاى در اقيانوس هند انتقال دهند! در هفتههاى نخستينِ شادىآفرين جنگ عليه روسيه شوروى، انتقال يهوديان به جايى در شترقى اورال نيز مورد بررسى بود. اما منطت يك جنگِ پنابودسازه، اقدامات وحشيانه نظاميان آلمان (كه در حدود مشكالت لجستيكى و كُند شدن بيشرفت نيِوهاى آلمان كه هنوز شمار بسـيارى
 نبود. در اجراى آن، ديگر فقط گروه SS، نازىها و مأمبران اجرايى عهلدهدار آن نبردند بلكه نظاميان هم در آن سهم داشتند. اما ترديدى نيست كه هيـج يك از اين اقدامات، امكان نداشتت بدون اتُكا به نظريات تعصبآميز ينودمستيزى و

 نبرد. جهاد، عليه محدوديتهاى عهلدنامه ورساى، عليه ماركسيسم و عليه يهوديان پس، تحولات عملي سياست خارجى آلمان در فاصله سالهیاى 19FI_19 FVV تنها حاصل هدفسهاى درازمدت ايدئولوزيك نبود بلكه نتيجه بثره گيرىهاى ڤزصتطلبانه از بحرانهاى موجود بود كه الزاما هيتل, در بيدايش

 نمود (مثالًا نيروى دريايى شديداً باكمبود مواذ خام مواجه بود) و بيم آن بود كه ارتش از تمام امتيازاتى كه به دست آورده بود يكباره محروم شود. هيتلر اظهار داشت كه جنگ براى تحصيل فضاى حياتى نبايد بيش از سال و 19F به تأخير افتد و بايد از اتريش و جـكسلواكى شروع شود. در عين حال، از هر فرصت ممكن كه پيشى آيد بايد در نِيل به هدفـهاى مورد علاقه سود جست. جنان كه الحاق اتريش به آلمان وقتى عملى شد كه شوسينگ' (صدراعظم اتريش)


بهطور غيرمنتظره موضوع را به رأى عامته واگذار كرد، و در واكنش به آنَ، ورود















 و از بيم كسترش نظامى روسيه از نظر اقتصادى هم نزارِان بود كه مباد


 آن وسوسهها رابه همراه آورد. [74] ]


 بكى از دانـنـاهماى امريكا ندريس ميكرد.. ـم.

جنگـ و ويرانى /هـ
و تدرت نظامى روسبه در اذهان وجود دايُـت. البته بر اثر آن حمله، نه تنها




















 بهريردازد و حالت دفاعى نداشته باشد و و همين امر باعث

 بزرى آلمان را الين جنين ويران كرده، غفلت ورزيد. از آن جا كه تمام فدرت در

اختيار هيتلر بود، بديهى است كه اين وضع در كارهاى جنـگى خلل وارد میىرد.




 شد.).
بس از آن كه ويرانى ها هيتلر را احاطه كرد، حال و رفتارش رو به تباني رفت



 تسخير و تسليم شد و ديگر اترى از او بر بر روى زمين باقى نما نماند.






## نتيجه

با فروپاشى جمهورى وايمار و ظهور هيتلر، مشاهده بعضى خصوصيات و
 اروبا همه دمكراسـىها يكباره نابود شدند. افزون بر آن، فاشيسـم به صورت يكـ بيمارى برمى رواج يافت، هر جند قدرت آن در كشورهاى مختلف، متفاوت برد. ديدگاههاى هيتلر بازتاب خواستهاى بسيارى از معاصرانش در اروپٍاى

 نمايان ساخت. ' مىدانيم هيتلر بيش از آن كه به عَدرت برسـد در كسب اكثريت انتخاباتى شكست خورد و توانايى او در جلب حمايت مردمى در پايان جمهورى وايْمار، نتيجه مشكات ات خاص خود آلمان بود و به خصوص بـ به علت


 منافع خصوصى و رفع مشكلات شخصى خرد بودند. همين امر به خوبى نشا نشان



 ترديدى نيست كه نه سياستمداران محافظه كار تديمى و يا افسران ارتش و نـ



1/1/هبتلر و نازبسم
هيأت انتخاباتى نازى مدركى ارائه ندادهاند كه عملاً چه راهى در بيش خواهند
كرفت.
اين نكته آخر البته يكى بِرسش معنوى خطرناكى را در جلوى ديده مى آورد كه مردم كــورى كه متمدن شناخته شده بود، چحگونه توانسـت نه تنها اين همـه دَدمنشى هولناكى دولت نازى را تحمـل كند و حتّى خود، آن اعمال وحشيانه و هو لناكى دولت نازى را به كار كيرد كه نه تنها دشمـنان سياسى خود را نابود كرد
 بيشتر؛ كولىها و يهودىها را از بين برد؟ از اين واقعيت، بخشّى در طبيعت تروريستى رايش سوم نهبته است كه در فصل سوم شرح داده شد و بخخش ديگر آن مربوط مىشود به كناره گيرى و بازگشت به فردگرايـى كه به علت فرو ريختن ساز و كارماى اعتراض هممعانى، افزايش يافته بود. اما دلسردكتندهتر از همـه اينّها، اين بود كه نازىها به راستى متكى بر تعصبات نسبتأ عمـرمى و بيشَ با
 كمونيستها. بدينسان با آن كه رايش سوم هرگز موفت نشد همـگان را شست و شوى مغزى دهد ولى توانست حمايت قابل تو جثهى از افراد بـى شـمارى راكه به سياستهايش علاقه نشان مىدادند، جلب كند و به آنان متكى باشد. افراد بسيارى هم با وجود نابرابرىها و با به خطر انداختن زندكى خويش و يا ناقص شدن، حتّى بيس از آن كه به طور عادى تصور آن مىرود در مقابل نازىها به مفاومت ترداختند و اين كتابٍ دختصر هم به همين جهت به اين افراد تقديم مىشود.

## Notes

1 There are many biographies of Hitler. See the following works in the select bibliography: Bullock (1952, 1991), Fest (1974), Jenks (1960), Kershaw (1991), Maser (1973), Smith (1967), Stern (1974), Stone (1980), and Toland (1976). For the early history of the Nazi Party see Gordon (1972) and Orlow (1971-3, vol. 1.
2 On Hitler's ideas see, apart from Mein Kampf, Baynes (ed.) (1942), Hitler (1953), Jäckel (1972), Maser (1970), Rauschning (1939) and Stoakes (1987). On Nazi ideology more generally see Cohn (1970), Pulzer (1964) and Smith (1989).
3 For discussions of Hitler's personality see Carr (1986), Langer (1972), Smith (1967), Stierlein (1978) and Waite (1977).

4 Quoted in Bullock (1952), p. 44.
5 See Pulzer (1964).
6 Quoted in Kershaw (1991), p. 7.
7 On Weimar and its many difficulties there is an enormous literature. See, for example Eschenburg (ed.) (1970), Kershaw (ed:) (1990), von Kruedener (ed.) (1990), Laffan (ed.) (1988), Nicholls (1989), Nicholls and Matthias (1971).

8 For breakdowns of Nazi electoral support see Childers (1983), Childers (ed.) (1986), Hamilton (1982), Larson et al. (1980), Mühlberger (1980, 1991) and Mühlberger (ed.) 1987).

9 On the undermining of traditional political loyalties in the mid-1920s see Heberle (1970), Jones (1972, 1986).
10 See Abel (1966) and the statistical breakdown of the same data in Merkl (1980).
11 For general accounts of Nazi propaganda and Goebbels's role therein see Baird (1975), Bramsted (1965), Hale (1964), Heiber (1973), Welch (1983), Welch (ed.) (1988) and Zeman (1964). On the specific targeting of that propaganda towards certain social groups see several examples in Noakes and Pridham (1983-7), vol. 1.
12 An excellent account of the backstairs intrigues which brought Hitler to power is to be found in Bullock (1952).
13 On agriculture see Bessel and Feuchtwanger (eds) (1981), Corni (1990) and Jones (1986). On the army see Carsten (1966) and Gordon (1957).

14 For big business see Geary (1983b, 1990), Schweitzer (1964) and Turner (1985).
15 On labour's failure at the end of the Weimar Republic see Evans and Geary (1987), Geary (1983a, 1990).
16 Quoted in Noakes and Pridham (1983-7), vol. 1, pp. 124 ff .
17 On the consolidation of Nazi rule see Kershaw (1991), ch. 3.
18 The terroristic nature of the Nazi state is analysed in Bracher (1973), Buchheim (1968) and Gellately (1990).

19 See Kershaw (1991), ch. 3.
20 The disruption of family ties is described in the chapter by Wilke in Bessel (ed.) (1987).
21 The polycratic, even chaotic, nature of Nazi rule is analysed in Bessel and Feuchtwanger (1981), Caplan (1988), Hirschfeld and Kettenacker (eds) (1981), Kershaw (1991), Mason (1981) and Noakes (1980).

22 On the issue of whether there was a social revolution in the Third Reich see Hiden and Farquharson (1983), Kershaw (1989b), Neumann (1944), Noakes and Pridham (1983-7), vol. 2, and Schoenbaum (1966). On agriculture see Farquharson (1976); on big business see Gillingham (1985), Hayes (1987), Overy (1982) and Schweitzer (1964); on labour see Hoffmann (1974), Mason (1966, 1977, 1992) and Merson (1985); on women see Koonz (1987) and Srephenson (1976). The sterilisation programme is treated in the chapter by Noakes in Bessel (ed.) (1987).

23 James (1986), p. 354. The rest of the account of Nazi economic performance is heavily dependent on this book.
24 On public opinion in general see Kershaw (1983). For the army see Cooper (1978), Deist (1981), Müller (1984) and O'Neill (1966). On the churches see Conway (1978), Erikson (1977) and Helmrich (1979). On labour see Hoffmann (1974), Mason (1966, 1977, 1992), Merson (1985) and Peukert (1987). Youth is dealt with in Peukert's chapter in Bessel (ed.) (1987) and in Koch (1975). The penetration of rural communities by the Nazis is discussed by Wilke in Bessel (ed.) (1987).
25 See Kershaw (1989a).
26 The brutality of Nazi domination is analysed in Kershaw (1991), ch. 6. On the SS see Buchheim et al. (1968) and Höhne (1972). On Robert Ley see Smelser (1988); on Speer see Schmidt (1984) and Speer (1970); on Göring see Overy (1984).

27 On the origins of the euthanasia programme see Kershaw (1991) ch. 6.

28 There is a massive and conflicting body of literature on the origins of the Holocaust. See Bauer (1978), Broszat (1987b), Browning (1978, 1987), Cohn (1977), Dawidowicz (1975), Fleming (1986), Gordon (1984), Hilberg (1960), Hirschfeld (ed.) (1986), Marrus (1987), Pulzer (1964), Reitlinger (1968) and Schleunes (1970). For a clear, general account see the chapter by Carr in Bessel (ed.) (1987). For a more thorough survey of the literature see the relevant chapter in Kershaw (1989b).
29 A balanced account of the various motives which informed German foreign policy can be found in Carr (1979) and Kershaw (1991).
30 Hitler's ability as a military commander is discussed in Carr (1986), Schramm (1972) and Strawson (1971). An account of his last days is to be found in Trevor-Roper (1947).

## $\frac{3}{3}$

$$
\begin{aligned}
& \text { اقيانوس آرام، } \\
& \text { اقيانبس هند، } \\
& \text { إلب، } 08 \\
& \text { العلمين، } 0 \text { الـر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y| انگلستان، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YO او } \\
& \text { اورال، } \\
& \text { ايداليــهr }
\end{aligned}
$$

براختــــ، V^
برتحتسمارتن، v\&
برئت، برتولت، VI
برلين، • •
بروسلو، FV
برونسويك، f\&
برونو، |V ||
برونينگ، sl ،rV
برونينگ، هابنربـّ،
 l.f.l.Y. 9 Y بكالشتاين، 19 بر،
بِبَ، لودويك، بلزك، 1 بو بلريك،
 ألبانی، 1 البّ آلزاس، MF، YY، آلمان، rir
آنشلوسن، آت
آئـمن، آدولف، • .

الف
rV ابرتِّ، فرِيدريسّ،
 1.4 .90


91 اتونازيا،



F. السيارتاسيست،

الستالينگ/اداد، 0 الس |V الستبر،
اسكایا فلو، HF
اسكاتلند، إِسن،
الـتْراسر، گرگور، FT المترزمان، گوستاون

الشتونزبرگ،


بلشويسمه، Ar ،VV بلومبرگ، بندر ستهتين،
 بورمان، مارتين، $9 \wedge$ 9 بولك، آلن، 9 بارين،

باب، 9
بابن، 94
81 إين، فرانس نون

بانزرمنـيـــهـ، rq،
 or
 بروس شـرنى، برس، يبدابش نازيسم، بيرمانـنس، 01




Fr تثبيت بحران تربلبنكا، 1-1 نرنر، هنرت، توت، فريتز، نيسن، بارون فريتز، هي Ff نتلوريسمهن

## ?

جبهي هارزبورگ،


 l.r

رومانی، 1•F

 روهمهم، ارنست، ريبنتروبי V^ ريبون تروبه، يو آخيبم نون، Vr ريعا، 1.1
 Fr سـاكـون سفلـي، GV، O1 or FF سالهاى زرين جمهورى وايمار،
 سوسِيال،

حزب مركزى كاتوليك، \&و،

حزب ملّىگرايان (DNVP)، هr (DFP
 حزّب ملى مردم آلهان، حزّب ملّى مردم آلمان (DNVP)،


 0 . LFA IFA , IFY GFE GFF GFY GY

 حزب $r v .(N S D A P)$
حزبت ناسيونال سوسـياليمست كارگران 11
 rr ،ra،rl ،r. ،1^ آلمان $\dot{C}_{\text {VI }}$ 3
ر
رئيس جمهور امريكا، بY

راديكال نازيسـم،
 رابئــــاك،

$$
\begin{aligned}
& \text { V. داخخو، } \\
& \text { دركسلر، } 11 \\
& \text { دلص، آلفرد، } 91
\end{aligned}
$$

| ف |  |
| :---: | :---: |
| A. ${ }^{\text {人 }}$ |  |
| فالتر، يورگن، |  |
| فدر، 19 فرك | 9r 9 rer |
|  | 9V |
| 1.f | سورينگ، 4 \% |
| فرانك، هانس، | سـيلمزيا، |
| فرينج، | SV |
| فريتجّ ورنهو |  |
| فريك، وV | ش |
| فريك، 90 |  |
| فليك. |  |
| ¢V |  |
| r. فرن كارن | *و |
| VV ورن نريرات | S0، هr |
| فيسن, كنان، | VD M |
|  | VA |
| ق | ~~وروى، . |
| فوانين نورنبرگ، | M.r |
|  | * |
| ك | M |
| كاتوليك، | Vr |
| كانون دختركان آلمانى، |  |
| F0، Fr ، | $ص$ |
| كايتل، | حربهها، 9 |
| r. كرئنا، بان، |  |
| كr | b |
|  | 1.r |
|  | طرح برح بانك، |
| كُلن، 6 |  |
| كلبيـا رُمه | $\varepsilon$ |


9. كليساى كاتولبكى روه


| لانكاسنر، 1 <br> لتونى، 1.1 <br>  |  <br>  91 ، $1 \wedge$ |
| :---: | :---: |
| Y. لندسبرگ' | YV كمونيسهو |
| لندسرك، 11 | كو كا كا |
| لوبُن، | كود 64 ¢ |
| لونر، |  |
| Y. لودندونـ، | $\xi$ |
|  |  |
|  | كرو |
| لهستانى، 99 98، | NV گروه جوره (انان هينلر |
| 9V،99 لى | V. |
| FV لِ |  |
|  | 94.9. |
|  | O. |
| $p$ | V. \%رُوه |
|  | V^ , Vr ، ¢ ¢ |
| FY (F) مارك، | كرُgelos |
|  |  |
| Pr ماك دوگال، |  |
| 0. مانْ | ¢я 9 ¢ |
| Yr متفقين، |  |
| Y ${ }^{\text {P }}$ |  |
| 1.Y |  |
| 人9 ${ }^{\text {人 }}$ | 9V.98 |
| ¢. | \% \% |
| مولر، | گبرى، |
| VV موهزن، هانس، | گيرى، |
| مونستر، 91 |  |
|  | $J$ |
| 0. موملبركر، دتلف، | لا لاهرز، |
|  | VF لامرز، هانس ها ها |
|  | لامب، هاينريشّ ها |


| هوكونبرگ، آلفرد، | ن |
| :---: | :---: |
| هو هوكواستينس | Fff.r. |
|  |  |
|  | ناسبونال سوسباليست كاركران آلمان |
| Ir هيتلر، آدولف، | ir |
| هr هr | 4F 4 \% |
|  | 1.f |
|  | نی\% |
|  | نوتينگهام، |
|  | نورنبرگ، |
| r. FCC |  |
|  | نويرات، VA |
| $\checkmark$ | Vr نويرات، كنستانتين فون |
| V. |  |
| 1.4 بونان | , |
| Y\% | والالاستريت، |
| Ir | وايمار، |
| Y. SA |  |
|  | gV ورنمبرگ، |
|  | ورسای، 10 |
|  | ورلكان، |
|  | ورلورث، 00 |
|  | ويلـنز، |
|  | وبن، |

* 

$$
\begin{aligned}
& \text { هابسبورگ، IV } \\
& \text { هاليودد، } 4 F \\
& \text { هايدريش، } 1 \text { ها } 1 \text { ها } \\
& \text { هr } \\
& \text { هس، } 19 \\
& \text { هلند، 1. } \\
& \text { هوكنبرگ، } 4
\end{aligned}
$$




 منطقهى شُرف بروس نُشكار كرده است، ديده مىتشود.


I9rY ا آلفرد روزنبرگ در حال سخنرانى در يكى از خيابانهاى آلمان. وى در سال



 امريكا اططبنان مىدهد كه اين عمل، فقط يك نظاهرات آزاد براي بيان عقابد عمومى

l4FF ا آدولف هينلر، ريسس دولت آلمان، قبل از برگزارى رزه.





 شـده: (امن بهودى هستم و فقط آلمانى ما را به اناقم راه مى دهمم.)"


19r0، ماه مارس. آدولف هينلر، به مناسبت استفبال رسـمي از سفير جديد لهستان، از گارد تشـريفات بازديد به عمل مى آورد.


 مى بايست جلوى ساختمان إيراى نورنبرگ نصب شـود.






 سغارت آلمان در باريس بد وبود آمد.

 نيمى ازا آنان، بازركانان بردند.





19r^. ابتاليا. به مناسبت إيجاد محور نظامى بين آلمان و ايتاليا، بليس نظامي مسنّح، ار
زير تانَنشـرش، رڭٔه مىرونل.
亿ros


 طرأِ و 0ـج
 دو م انْجـاميد.
 الست كاd همينز انديشانهـاه در قالب مرامنامامه حزب ناز
 اليتالياء روحيه ى ملى





[^0]:    1. scapa flow
[^1]:    1. Spartacist Rising
[^2]:    1. Hugo Stinnes
[^3]:    I. Gustav Stresemann ؛ صدراعظم آلمان (197q_1AVA).

[^4]:    1. Franz von Papen
[^5]:    1. Brauchtisch
    2. Keitel
[^6]:    1. General Ludwig Beck
