مجموعغئناريخبراىنوجوانان)


مجموعئتاريخبراىنوجوانان(19)

# انقلا بـ امريكا 

جان گو يات<br>ترجمة باجلان فرخى



تتُّلاتنير
تهران، 1r09


سيزده ابالت آمريكاى شهالى، VA9_Ivar

 انجاميد آغاز شده بود. در ين دنتر از الم نبرد استقلالطلبان آمريـكا ويـروروزي آنـا كشورى كه بعد از اين بيروزى شكل گرنت سـنن مى گوتيه. * * بهمعنى سـد و اشاره بهاسناد شهاردداريى است كه در آخر كتاب آمده استت.

امهراتورى بريتانيا، و پادشاه بريتانيا پادشاه

 بودند و هر مستعمره دإراى آزاءادى انتخاب

 ثروتمندان انتخاب مى تشد و مردمان نقير در
 نمىشدند و فرماندار هر ايالت نيز توسط

 ايالات غالباً، در ادارة أمور و حفظ قدرت قدرت، , دور داشتن غير ثروتمندان از قدرت، با با يكديكر همـكارى و هماهنـگى داشتي واشتـنـ.
 داخلى از جانب پادشاه و پإرلمان بريتانيا
 حفظ منافع انگلستان در اين مستعمرات
 مستعمرهنشينان فرانسوى كانادا حمـايـت

## نظام كهن مستعمراتى

تجارت، كشاورزى و صنعت آمريكا در جهت برآوردن احنياجات بريتا بريتانيا اداره مى شد. آمريكا نجوبور بود كالاها وا و موادنا مورد نياز تجارت و كارخانـانـها

 آمريكانى توليدشان تنها در هد مصـرفـ

 بريتانيا مواد مورد نياز كارينا
 سيستـم تجارتـى نام داشـت و هـفـ آن

از از سده هفدهم و سالههـاى

 آوردند! برخیى از اين مهاجرين برائى برائى رهايىى


 ويرجينيا، (و برخى برايى رهانى از
 بريتانياني (و ارويانیى) در امتداد زمينهانى زراعي هيانيانيا
 كذشت زمان شهمار مردمان مهاجر در در هر هر
 بهجانب غرب آمريكا و پاك كردن و و آماده نوودن زمين براى كشت شهرهانى جديدى بهوجود آمد.
در سال •IVO ميلادى ساكنان جديد آمريكاى شمالىى كه اكنون شمار آنان در در هدود دو ميليون نفـر بود سيـزده ايِالـت مستعراتى را تشكيل داند وجز در در در مناطـق مرزى تلاش آنان آن در مبارزه با طبيعت و ستيز باساكنان سرخيوست اين مناطق با بايان كرفت. در اين مناطـق مردنـ مردمـان مختلفـى
 بوستون بازركانان ثروتمند و در در مستعـرات


 نقيرى نيز زندگى مى كردند كيند كه خود را با با

 سياهيوست جنوب شكل گرنت (س Y) هر هر يك از سيزِده ايالت مستعمراتى بخشى از

تدرتمند كردن بريتانيـا از طريـق تأميـن
تجارت و اندوختن ثروت برد برد (س بار).
 كثاورزان، شكارجيان و و بازرگّانان
گرفتار جنگ هفت ساله شد. بر يتانيا و
آمريكانى ("وظيفه) خود را در جهت نران فروش

اما در بسيأرى أز موارد تجارت انـارت قاجاق در
سطع وسيعى روأج داشت (س F)
بسيارى ازم مردم آمريكا بر اين عقيده
بودند كه اگر بتوانند از جنـگ نظام تجارنى

خواهند يافت، و برايى بريتانيا بازداثتـتـن

اعتراض آمريكانيان بدقانون تمبر.

 بهاطاعت دولت آمريكا و بريتانيـا گُردن مى نهادند.

هز ينة جنـى
 بدهكارىهايش بر آن شد كه آمريكا را را نيز


 آمريكانى را افـزايش داد و بهشـدت با با




 تا زمانى كه آمريكا در پارلمـان بريتانيـا
 اضافى نادرست است. شعار رابدون داشتن نماينده در پارلمان بريتانيـا از پرداخــت
 بازركانان آمريكانـى شده بود. آنحّهـه كه جيب آمريكانى ها را تهديد مى كرد مسألـئى آلى
 نيزّمورد تهديد قرار مىدياد. آنجه در آنغاز، جنگ لفظى بود، موجب شد كه مجار مالس
 بريتانيا دورى جويند، بازرئانان آمريكانيانى نيز از خريد كالاهانى انگّليسى خورينى


ثروتمنــدان آمريكانـى از تمايـيـلات ضدانگليسى و آنحه كه توسط مردمان نقير دامن زده مىید وحشت دانـي داشتند. دولـت بريتانيا بدخواستههأى مردمان نقير بىتوجه

فرانسه براى توسعه امبراتـورى و ثروت
 هندوستان نيز توسعه دادند. بريتانيا مونق شد برخى از مستعمرات فرانسه و واز از آن جمله كانادا را از آن خود سازدر آر وتتى
 را مورد تهـيد قرار داد تنها سرينهيونيوستان

 اكنون در برابر دو مشكل بزركى قرار داشاشت.

## بستن مرز

در يك بيانيـــه از همــن مردم
مستعمرهنشين خواسته شد كد از مهاجنرت بهسرزمينهانى جديد خوددارى كنند (س

علت صدور اين بيانيه اين بود كه

 نبرد كامل با سرخيوستان مستئلمـز




 كُنشتن از مرزها، از كنترل آنـان شونـدو ثروتمندان آمريكائى نيز از آن آن بيبم داشتند كـ بدهكاران آنها از دسترس آنان خارج شوند. مدنوع شدن سفر بهغرب آمريكا و

 ممنوعيت بدان معنى بود كه كسانـى كـ

كرفتند گروهى از دو طرف كشتـه شد و
بدينسـان احساسـات ضدانـنگليسى شدت
 از جنگ از ميان نرفته بود.

شروع جنگ
دولت بريتانيا بهرفتار نادرستى دست


 كهيانى هند شرقى سود فراواوان برد إمـا بازركانان آمريكانى زيان ديده و سخـت ابـت


 سرخيوستــان در آوردنــد و و با با رفتن
 خالى كردند (س 9). دولت بريتانيا بهكيفر


 مستعـرهنشين آمريكائـى بهنـام "اكنـغرئ


 نانمتظر با بريتانيا تصويـب كردي ردي در سالي IVYO در 19 آوريل فرماننده بريتانائى توماس
 آغاز شد.

اعلام استقلال
 مستعـرهنشينان آمريكا بهنبرد ادامه دادند.

## WILLIAMGACKSO $\bar{W}$

 an $I M P O R T E R$; at the $B R A Z E N H E A D$,Nortl Side of the TOWN-HOUSE,

and Oppofite the Town-Pump, in Corn-bill, B O S T O N.

It is defired that the Sons and Datciters of $L / B E R T Y$, would not buy any one thing of him, for in fo doing they will bring Difgrace upon themperecs, and their Pofcrity, for coer and cver, AMEN

اععلاميز منع خريد از يك واردكند: كالاهـاى داراى تبر مالباتى

بود و مجــالس آمريــكا غالباا توسط ثروتمندان آمريكانى ادادره مىشيد. مردمان
 دست بدهند و بدين دليّل از از انجام هر هر كارى كه براى امزايش اين تيركي رونى روابط لازم بود
كوتاهى نیى كردند (س A).
 الختلافات وتيرگى روابط بهبود يِابد اما در


 بههمين دليّل اختلافات بريتانيا و ورينا آمريكا
 انگليسى در يك شورش مورد محاصره قرار


ضبافت هـأى در بوستون

نخستين دركيرى انكليس و آمريكا در سال IYYO



عاصى مىدانست يِيوسته سياه بيشتر ى را براى نابودى آنان گسيل مى كرد. كـــكر: عـوْى آمريكا در پاسـخ رفتـار بريتانيـا خواستار استقـلال كامـل شـلـد (س (1)).

 رسيده و بنادر آمريكا بايد بهروى بازركا كانان

جنگ بريتانيا و آمريكا موجب تفرقـه و
 مخالف خط مشى سياسى بريتانيا شد (س اسدي (1.

اكرحه جنـگ بريتانيا و آمريكا جنـگ
پراكنده و قابل كنترل بود اما جوريان سوم پإدشاه بريتانيا كه جنگُجويان آمريكانيى را

## IN CONGRESS. JVLY 4, 1776

## 




مجازات طرفدأران بريتانيا

در آغاز چنين بهنظر مىرسيـد كه بريتانيا در اين نبرد پپريروز خواهيا شيا شد. زيرا


 مى جنايكيدند و آمريكائيان با ما مقعيت كثور

 جنگ , گريز استفاده مى كردند و در هر
 آسيب مىرساندند. فرماندهـان انكليســيـى


 تنها زمانى منوجه شرايط بد خود شدند كـد ديگر دير شده بود. سازماندهـى سياه نامنظم آمريـكا

هــن كشورهـا كثـــوده باشـــد. جور رج واشينگتن (س آ) از اهالى ويرجينيا بهفرماندهى سپاهيان آمريكا برگّزيده شد و
 آمريكا باتصويب رسيد. تصويب اين بيانيـ
 آَمريكا و بهمعنى ادامــن نبـرد تا تا رسيــنـن باستقلال كامل بود (س آبا). جنگُ

در اين مرحله نزديك بيك سوم مردم آمريكا آماده جنگّ با بريتانيا، يك سوم بـر مردم
 بقيه كه در شهار ثروتمندان ريدان بودند نسبت بددولت بريتانيا وفادار و جويايى حفظ نظم ور تانون از جانب بريتانيا بودند.

نبردها حفظ موجوديت سباه آمريكا بود و بهترين نورنه در اين زمينه حفظ سباهيان آمريكا در زمستان سال IVYY بون البين در در اين
 آتريكا بسسباهيان انگّليس يورش برد وسياه او بدسختى آسيب ديد. واشينگّن بازمانـانده سياه را در درة فو رگى گرد آررد و با وجود كمبود آذوته و نداشتن بوشالُ زمستانـى توانست تنها با داشتن تعدادى هادر و كيسن خواب سِاه آمريـــا پراكندگى نجات دهد (س ها و 18).

ساراتوگًا و فرانسه

در بيشتر نبردهـا، سياه آمريـكا از
 مى ميست. جنـُ و كريز بهتريـن روش


 واشينگتن در ميدان نبرد فرمانده بزرئى
 سربازان او را محترم بدارند و بـارياو اعتماد
 واشينگتن تمايلى بهرعايت نظم و مقررات نداشتند و تنها بدين دليـلـي با سربـازيازان بريتانيا مى جناكيدند كه مايل نبودند فرين فرمانبر

 كروهى از اين سربازان جنگُجويانى فصلى

 بمدزار ع خوذ بازمى گُشتند. بدينسان غالبا

 نفر رسيد. بريتانيا در اين نبرد علار علاوه بر
 آلمانى بود. كار مهم واشينگتـن در ابـن
اردركاه بنكى در درة نورى



هدال اهدانى بهـرخيرستان طرفدار بريتانيا (ـرخيبستان ايراكوا)

بزرگى از سياهيان بريتانيا از طريق كانادا عازم پيوستن بهسپاهيان انگاليس در شمال

 بدساهى كه از كانادا عازم جنوب بي بود بر آن
 براند اما در عمل اين گروه از از سياهيان بريتانيا نابود شدند. سياه كاناها كا كه از طريق جنـلـهاى وحشى عازم جنوب بود توسط

پانزده مايل راهآهن و براى حمل ملزومات

 جنگّجويـان آمريكانــى كرد. واشينگتــن
 انگليسىها از مستعمرات آمريكا بايد آنان را در نبردى بزرى شـر ازكست دهـد و هـيشيه جوياى فرصت بود. نخستين فرصت نرصت در سال بورجود آمـد؛ در إـن سال گروه IVYY

با بريتانيا برغاستند و جوياك مسيتعـر ات از دست رنته خود در آمريكا شدنلن. در سال
 آمريكائى متحد و عليـه بريتانيــا بهنبـرد برشاست. با ورود فرانسـه، اسيانِا و هلند
 \$كنون برای بريتانيا ارنسال تداركات و كـك از طريت دربا بهآمريكای شـمالم مشركل بود
 كشتيهای انگُليسبي را مورد تهاجم مى دادند ودر صورت بروز جنبگ در سوا احلٍ

 طريت دریا و سیاه آمر یکا در خشڭكى در
 شكکسـت داد. در سال IYAK سرانجـــام بر يتانيـا با استقلال آمريكا موانقت كرد، اما

 قرار 5رفت. بور ركو ين فرمانده سباهيبـان
 هـكارى ازجانب سبإهيان انكانليسى مستر در نيويورى، ما را تنها كـذاشته بودند تا از از
 روستانى عبور كنهـهر). با فرا رسيدن ياييز
 بابتيانـدئ سياه در شرابط وخبيمى ترار
 ساراتـو گا توسط جنگـجيويـان آمريكائـي



 برخلاف تصور ما دشمنان ما جنگُجويان ناتوانى نبودندهاه. فرانسويان نيز با درك موقعيت بهستيز
 سراييس كرديد


فرماندهان اين شورش را سركوب كرد ويش خود انديشيد: اردولت بائد حندان توران توانا باشند كه زنــدگى و دارائسـى مردم از

رويدادهاني در امان باشده، (س 19). سرانجام در سال IVAV با تشكيل
جلسة كنعره آمريكا براى أيجـاد دولتـى



 با(پيدرانْبنيانگذار) شهرت دارين آرند. برطبق

 با در نظر گرفتن حداكثر آزاديى فردى برانى محدود كردن قدرت بيش از از حد حكومت مركزى، نمايندگان كنگره حق درد داشتند در در موارد ضرورى از طريت گُفتوكو و و نه از از طريق ستيز وجنگ حتى قانون انـياسى را را نيز تغيير دهند.
دولت و توازن قدرتها

بنيانگذاران تانون اساسى در ايـن

 فرد يا گروه خاصى تانونگذار و ا اجراكنتدن
 مى آورند. بدين دليل بود كه تنظيمكيندكان انـئ قانون اساسىى رئيس جمهور را برانی اجرا اجرا كردن توانينى انتخاب كردند (س • •Y) و تنظيم قوانين بدكنگّرة آمريكا محورل شد
 جمهور و نمايندكان كنگّره هر يك جدا جاكاكانه
 قانون إساسى دادگاه عالى منظر ر شده بود كه بزركترين مرجـع تضايـى آمريكابـــود.

طرفداران دولت بريتانيا و برابى كسانى كه
 سياستمــداران بريتانيـــا پِش إ از ايـــنـ،
 مىدانستند اما سرانجام شهامت جنـانجوريان

 بهزانو در آورد و شكـــت داد.

## قانون اساسى

بـا دستـيابــى بهاستفـلال، سيـزده

 غربى و كشورهائى ديُر رابطنة تجارتـى
 مسأله، جكونكى إداره كشور و مسأله دولت
 يك از ازين ايالات داراى حكومت خـي خودميختار
 برخوردار نبود. همهُ اين إيالات با اصون اصول
 قوانين مالكيت و غيره توا فق داشتيند؛ و ونيز
 خواست مردم باشد... مردم آزادند آن را را الصلا

 شر قدرت بريتانيا رهائى يابند. از اينـرو
 قدرتى نداشتند و اين مسألّ باعث وحشر ثروتمنـدان آمريكائـى شده بود. در در سال IVAя

 بودنـد يورش آوردنـد و وقتــى يكى از



 نيوجرسى خواستار قدرت بيشتر و اعزام نمايندكان بيشتر و متـناسب با بـا بمعيت اين امِالات بهكنگره بودند. اما ايالات كوحك با با اين نظام كه بهقدرت طلبـى ميانجاميمـد مخالف بودند. ايـالات كوجـك انتخاب يك نماينده ازهر ايالـت بودند و واين مسألد براى مردم ويرجينيا كهيا كه خود را از مردم ابالات دبگگ, برتر مىدانستند بسيـار

رئيس جمهور و نمايندگان كنگره هر يك وظيفه داشتند بكديگر را از از قدرت طلبـي بازدارند ر در اين ميان دادكاه عالـى در ري
 كنگره داور اختلافات برطبق قانون انسان اساسى

 دولت با رعايت قانون حفظ ور و از يِيدائى يك ديكتاتور اجتناب شود.

ايالات و دولت فدرال در قانون اساسى آمريـكا يكى از

IVAD جان آدامز نخستين سفير ممالك متحده آمريكا در بربتانيا بهسال



واشينكثن نيخـنـن رياست جمهورى ايالات منحده آمريكا در هال اداى سوكند • r آوريل
سنگين بود. سرانجام مشكل بدينسان حل از هر الِّلـ تنها يك نماينده بدان اعزام





جمعيت و وسعت اليالتها انتحاب ميشد مـجلس ديگرى بدنام سنا نيز تأسيس شود كه

اطلس قشم داشتند و بـثروتى كه در غرب آمريكا ترار داشت توجهى نداشتند. در برابر فدراليستها كار كروه ديگرى قرار داشتند كه رهبر آنان توماس جـرا جفرسون
 بمجمهرىى خواهان شهرت داشتند. مردانى جون جفرسون آينده و امـكان پيشرينـت آمريـكا را در غرب آمريـكا جـنا جـتوجــو
 جفرسون خود كشاورز بود و زندگى دهـانى

 خاننُ نيكوى مردم آزاد مىناميد (س (YF). جفرسون آمريكا را برایى انسان موهينـئى



 مى انديشيد كه آمريكا كشور بزرئى آنى است
 كشت دارد و در آن هيحكس نبايد آتاى
 خواستار الغاه بردگى و وآزادى بردكّان بود.

 غرب آمريكا را خريدارى كري كرد و هزاراران كيلومتر مر بع زمينها را بهروى ساكنان جديد آن گششود.
اهميت انقلاب آمريكا

نبرد استقلال آمريكا تا هِه هد يك

 تسلط بريتانيا رهاني يانته و وبهآزآديى دست يابد. بعد از تنظيم تانون اسانسى مردم اين

فدرال بوده و ايالات خودمختار در تنظيم
 تعليم و تر بيت و ايجاد راهما انـا از آزادى كامل برخوردار شدند. قانون اساسى جديد يس از كفتوريو
 و از از جانب مردم آمريكا بيتصويب رسيد IVA9 جو رج واشينُتن در آوريل سال بسسمت نخستين رئيس جمهـور ايـانـالات متحده آمريكا انتخاب شد. ايايالات متحده آمريـكا در زمـان انتخـابـاب واشينگارئـنـن بهرياست جمهورى نزديك بـيجهار ميليون نفر جمعيت داشت.

جمهــوري نو: فدراليستهـــا و جمهو ریخواهان

بعد از استقلال آمريكا نزديك بهسى سال رؤساى جمهور آمريـكا از رهبا نـرانـان
 مردمان ماساجوست و و ويرجينيا بركزيده شدند. در اين دوره درباره شكل دول دولـتـ

 فدراليستها تدرت يافتند. فدراليستهانها هـانــد بسيـارى از بازركاريانـان ثروتمنــد
 دولت مركزى، محـدود كردن رين فقرا،ا،ايجـاد





 فدراليستها آيندة آبريكا را در دوستى با در آيا بريتانيا مىديدند و بدان سوى اقيانوس

يانت.سفيدبوستان در براير تانون مساوى بودند الما در توزيـع ثروت ايـن تسـاوى رعايت نشد. روياى فدراليستها برايى آمريكاى صنعتى و رؤياى جفرسون براي
 آتريكا تأثير نهادنـد. آمريـكا بـا بيـكى از
 بزرگ و تدرتطلب تبديل شد. اما با كشت

كشور سرانجام بمحكومت دولت و يـيروى از قانون تن دادند. فدراليستهانـا كارى از
 بهخواستههاى خود دست نيا ينتند و برانى يرداخت بدهـكارى خرد
 بيانيه استقلال ازآزادى و تساوى هـي مردير مردم آمريكا سخن مى گفت اما بردهدارى تا سا سال 1A\&0 در ايالات جنوبى آمريـكا ادامــ

بنأى يادبود واشثينكن كه سنـ آن از ايالات متخلف آمريكا تهيه شده است



آريكاى انروز

ايتاليائـى، ايرلنـدى، يهـودى، آلمانـى، لهستانى و سوندى آمريكا سرزمين آزادى و خوشبختى بود. بـكتنتْ واشينكتن در يايان
 رشكآورترين موتعيتها قرار دارند، آنان مالكان سرزمين وسبعى از تارهنى هستيند با متنو عترين زمينها و ا آب و هواى جانى جهان و نيز سرزمين فراوانى و آنـايش استينتى).

 هنوز هـم قانون اساسى آن يآن يادآور آمريكاى روياتى آغازين اسـتى.

سرزمينهانى غرب آمريكا آنان كه تلاش
 (اكرحه در اين راه نيز بزركتريـن سهـمـ بثروتمندان رسيد)|! الـ آمريكا سرزمينى بود كد هر انسان آزادى
 , ا اگر بمسختى تن نمى اداد و فرصتى فراهم
 براى آمريكاثيـان آزادى، حقــوت
 آمد كه هر انسانى بتواند بهطريقى زند رئى خود را اداره نمايُد. براى ميليونها مهاجر

بهغــارت بىدريــغ كشورهــاى ديـــر

 است: كارنامغ شرمآورى كه در آن همه هيز حكايت از راهزني متجاوزانه مىىكــد؛ از
[اكنون آمريكا برخلان آنحه آرمان جفرسون بمحساب مىيآمــد، صنعتى تريـن كثور جهان است، با شهرهائى غوليآسان، سركردة المريالِيسم غارتكر جهان است ورين ور در جهت هر هـه بيشتر انباشتن ثروت، تنها
 طبيعى در آفريقا گرفته تا تهاجم آشكار





 است. امرى كه از كرة جنوبى تا تا آنريقاى
 نِيست. عمق فاجعهئى كه بر ما ايرانيـيـن انـي كذشته هنگامى بددرستى آشكار مىشيود كه

 بررسى قرار گيرد. ن.ا].


 كودتائى كه با سرنكُون كردن دون دولت قانونى
 بمحمدرضاى فرارى، با با سال تمام عامل

نبرد در لكز ينگُتون از گزارش معاون نرماندهي يكى از سپاهمانى بريتانيا دربارة اينكه هيجكس




 بىدرنگ بسسربازان فرمان دادم از تيرانداز


 آنان پيروى كردند، در حالىى كه دستور تيراندازیى نداشتند.

آمريكائى عاشق آزادى الز خاطرات و گزارشات يك مسانر سوندى بهآمريكا در سال . IVY










 هفيد باشند.

قانون حكومت اليالتى بايد بهسود كشور مادر يعنى كشورى باشد كه موجوديت آن را حفظ مى كند. بدين سان حتى طرحهاى سودمند تجارتى در هر مستعمره اگر مخالف منافع كشور مار صاحب


آنان را رها كرد.

Fسند

قاحاق

بى دقتى در اجراى توانين شگفتآرو است. قانونشكنان آشكارا توانين تجارت را نقض


 آشكار ديده مىشود.

سند

MVAT بسـتن مرزها

دستور دربار امپراتورى بريتانيا بر اين است كه در قلمرو فرمانروايى بريتانيا (مستعمرات


 رعايا اكيداً از خريد، اقامت كردن و تملك زمينهاى تلمرو مذكور خوددارى كنند.


 جنايتكاران وتبهكارانى را كه ازچنگگ عدالت كريخته و بدتلمروهاى مذكور يناهنده شدها اند دستگير سازند.

بدون داشتن نماينده در پارلمان لندن از دادن ماليات خبرى نيسات كردهمآنتى نمايندكان نه اليالت درباره وضع مالياتههاى جديد در سال IV\&D.

رعاياى صاحب تيول اعليحضرت در اين مستعمرات داراى حقوق و آزادىهاى ناشى از تولد در تلمرو بريتانياى كبير هستند.
 آنان نـىتوان هيج مالياتى را بر كسى تحميل كردي انـي

 نمايندكان ومجالس محترم اين ايالات مالياتى را بر مردم تحميل كرد.

سند

حر ياسخ بآمريكائيان براى نيرداختن ماليات بهبريتانيا.

كفتّوكو دربارة ماليات با مسائلى جون ميهن يرستى و كلمات جذابى جون آزاديى، مالكيت،




 تعريف آزادى نيست بلكه مى آخواهم
 بههيج يك از مستعمرات آمريكا باشدي



 آنكه رشد كرده باشند و بتوانند خودشان بيتغذيه خود بيردازند رها كند؟ Y
 برينانيا جانبدارى كند. يكى از طرفداران بريتانيا از انتظارات خود از بريتانيا و جلب حمايت آنان سخن













 را از دست داد.




 مى كردند.



- تيراندرد كردن انسان با ثير داغ.


 بههمراه أورده بوديم صندوقها درا را بهدونيم كرديم.

 محاصره كرده بودند اما در برابر ما مقاومت نـى كردند.

سند

IVVO If ادادخواست شهردارو عضوانجمن شهر لندن بهجورج سوم
بندكّان اعليحضرت، شهردار، عضو انجمن شهر لندن و همراهان در تار تالار عمومى گرد آمدهاند تا ديُر بار بهناجار اعليحضرت را رنجه نموده و دادخواست راست خرد را را تقديم دارند.
 به|عليحضرت ابر|ز داشتهايمr.

 قانون الساسى هر كس از صلح و آرامش و امنيا امنيت لذت مىيردو مردم آمريكا نيز بايد از اين اين موهبت برخوردار باشند....

 و واگذارى و فروش مستعمرات و هدر رفتن خون رعاياى اعليحضرت است مورد نكوهث قرار مىدهییم





سند 11

آمر يكا جنگُ را برمي گز يند




تسليم دربرابر آنحَه كه آزادى ميراث نياكان دلاور ما را نابودمىكند باز مىدارد. فداكارى و اتحادطا مايه رستكارى است.
 بدست مى يريريم؛ و زمانى سلا خطراتى كه آزادى ما را تهديدمى كند از ميان برداشته شود.

Mr
شخصيت واشينگتن از ديدكاه توماس جفرسون
واشينكتن مردى از طبقن متوسط و توانا و هونشمند بود. تضاوتهاي او او مشهور، و رفتارش آرام



 او رفتار مىكرد. در سن خود بهترين سواركار بود. در مجالس الس حاضر جوار براب نبود اما با بسيار نيكو


سند
 كامل و بيارى عقل سليم تظيم كردد و با توجه بـخراسترت مردم بيانكنده انديشنه مردم آمريكا باشد...



 دارند.






 كه اين مهاجرنشينهاى متحده بايد ايالات آزاد و مستقل باشند و بهحق بايد هنين باشند.

فرمـاندهان بريتانيـا نظر يك انگليسى درباره زنرال هوئه فرمانده كل تواى بريتانيا.

 صالاحيت و مشخصات طبيعى لازم براى اين كار نباشد. جز دوستان الحمق كسى در اطراف او او نيست.



 بإِان مى گُرفت.

سند 10
 د IVYA


 داشت و با أين همه مردان ما أين مشكلات را با روحين نظاميگرى تحمل كرد كردند. براى آنا

 اينكه دير شده باشد.

سند 18

مسـكلات عمليات جنگى زمستانى Y از خاطرات البيگنسوالدوجرأ، در درة فورگى زمستان IVYY_A

سیاهيانى كه تاديروز در سلامت كامل بودند همه بهسبب خستخگى بيمار شدهاند. من نيز بيمارم



 YV

سرما، كرسنگى و كتافت، است. اين هم از بدثانسى من است.

سند IV
 خشـكينى كه از شركت نكردن جنكجويان آمريكايي در يك جنگُ رويارو سخن مى كويد:
 باز مى و نه مى گُريزند و هميشه ناصله خود را بمفاصله يك روز راه بيمائى از ما حفظ مى كتنند. مثل اينكه ما در اينجا بهبازى موش و گُربه مشغوليم.

سند 11

نظل يك آمر يكائى دربارة روش جنگُ إستقلال طلبان از الكساندر هاميلتون يكى از رهبران استقلالطلبان


 را بهتدريب شكست بدهيم.

سند 19

نياز بهدولت مقتلد از نامن يك ثروتمند آمريكاني بهجورج واشينكتن براى ايجاد دولتى مقتدر


 است و خطاهانى نعلى آيندهنى نامطمنّ و مصيبتبار را وعده مى مدهذ.
 صصيح و دولتىى مقتدر، بهدرستى بـكار گرفته مىشوند.... دولتهانى جديد ميراث دار آشفتگى

 خوب يعنى مردمان فرمانبر و سخت اعتماد بدفرمانروايان براى حفظ دسترنـع خود و وجود افسونهاى آزادى از كار دلسرد شوند

Y M سند

قانون أساسی

 بموقوع پيوسته مورد عفو و تخفيف مجازات ترار دهد.

رنيس جمهور ميتواند با مشورت و تصويب مبلس سنا و بهشرط آنكه دو سوم از انرإد حاضر


 بهوسيله تانون پيشبينى شخواهد شد انتخاب و بهشغل مربوط منصوب سازد....
 اتداماتى كه بهنظر او لازم است بهكنگره توصيه نمايد...

قانون الساسى Y مادة 1 بند 1 اغتيارات كنكره

اختيارات كنگُره عبارت خوإهد بود از:
 عمومى مردم ايالات متحد آمريكانا....
 لا ـ ضرب سمك، تعيين ارزش آنها... و تعيين و تثبيت الستاندارد اوزان و و مقادير.



- اY
r| تشكيل ونگاهدارى نير وهایى دريائى.

شورشهأ و دفع تهاجمم.
الـ به كار بستن... قدرت بر همغ مراكز خريد... براى احداث درهاى نظامي، انبار مهـات، زرادخانهها، بارانداز و تعميرگاههاى كشتى، و ديكر ساختهانـهانها و تأسيسات مورد نياز.

اعتر اض بهقانون الساسىى اكرجه قانون اساسى بيتصويب مردم رسيد إما برخى آن راموجب
 در اينجا نقل مىشود نمونه يكى از اين انتقادها است:

ما از شو رش بيم داريم و مى يذيريم كه آزادى بى جـد خطرنا





 ايدآلى شما نمىتواند توازن مورد نظر شما را نرا نراهم كند








بى شكك بازركّانى در كشورى كه بر صنعت و كشاورزى متكي باشد سودمندتر از كشور ا است
كه تنها بر كشاورزى استوار استى

 جامعه با رشد صنايع آن پيوند دارد.

- از حزب فدراليست حزب جمهو ریخواه و از تجزين حزب جـهورىغراه ملى هزب دموكرات بمرجود آمد.

آيندهُ آمر يكا ذر غرب آن است توماس جغرسون كليد فضبلت آمريكانى را در كسترش كشاورزى
جستوجو میكرد.
 خدا و „اسداران نضيلت و ذخاير پر ارزش زميناند


 مردم انبوه و انبوهتر و حون مردم ارویا تباه مىشوند.

مجموعة تاريخ براى نوجو انان


## ويرُه نوجو انان منتشر شده است:

## انسان اوليه (ويرّه نوجوانان)

آن مككو رد: ترجمة م. ت. هابرى

F

