


Tòa soẹn
241. Dapi is Cong Hza - Saigon Điẹ̀n thoại : 24 822/95

Glám đớc, Chü-bút: NGUYÊN-VÃN-HAY


Bia trước :


THUYẼN VEZ CƯNG RÊN
(Åh : V̌̆n-Thóng)

## $\tau_{\text {rong sô nà }}$ :

〒. Mồt cup̂c di cur, một thắng lơi chinh trị vt đqi

## BẠN DÂN

- Tói đi xem cuôc triên läm chièn lơi phâm của Quan đ̣̂i V.N.C.H.

Hoàng-Lộc
sau chiền dịch «Binh Tay »
*. Tinh thả̉n trách nhiệm
Tứ - Lang
Nguyèn Việt

- Lịch sứ Cánh sát Anh quôc
* Khái nię̀m vé danh từ Cành sát
- Tam có thdo lu

Đô Hiéu
Trưc Hành
T. Đ. K.

* Những kẻ quyên sinh trước con mắt của luật hình
- Cành sát Chiên đâu với công tác chiên tranh tâm lý

Đàm Trung - Mộc

Điêu tra môt vụ tai nạn xe hooi đung người rối bó chay
N.C. Chánh

- Vu án Trê Cóc N.V. İch
* Gián điệp và phàn bội trong thê chiên II (trich dịch)
N.T.H
- Vai nét vẻ̉ lịch sử diệt Cộng của Mã Lai

Nguyễn Đai

* Gaszyna, lò đào tạo gián điệp Nga Sô Hoàng Long
- Em yêu Anh (tiếp theo và hềt) Anh Đầng
* Mùa đã vào Thu
H. Kiễm Thu
- Ngoc a An Dutong Hành Bdow của Việt Nam

Quốc Bảo
\# Để biêt người... biêt minnh
Trię̣u Đường

- F. B. I. Cöng an Liên Bang Hoa Kỳ (tiếp theo)
N.V.H
* Đau quá đòn ghen

Ích Thiện

## giá báo

Mọt So 10d - Sáu tháng 60d Một năm 100 d .
Moi viẹ́c giao dich, thư từ và bài vớ, lièn lac vớ TOA SOAN BẠN DÅN
Sưu phiốu, chl phiếu, ngân phiểu, dè ien ồng Quàn lý: Bọng văn-Búc
241, Dұilô Công-Hд̀ - Saigon

Corm trich dich, phơng dring wio sich bfo ngopi quỗc mà khơng xin phóp
Glly phep: S8 26 - BTT/ND ngay 17-2-60 In tol Chin-Hum 742, Phanfothotingeda by

$\mathbf{S}^{\text {Ón }}$ dĩ Việt-Nam không chạy theo thị Shiếu trung-lộp mà dường như hiện thò̀i đang được các cường quốc trong Thế-Giới Tự-do chiều chuộng, là vì Việt-Nam bị Cộng-sản quốc tế tấn công và cũng vì chử nghĩa Cộng sản do yếu tính cưa nó cũng như về phương diện hiện sinh, không có tính cách trung lập. Việt-Nam tôn trọng sự tự.do lựa chọn cưa các quốc-gia chậm tiến trên bình diện quốc-giac cũng như quốc tế và hân hoan nhộn rằng đã duy trì được những mối giao hảo rất mỹ mãn vợ các quốc gia trung lập.

Tuy nhiên, ViệtNam không khuyến khích xu hướng trung-lập hóa một chiều các quốc gia trong Thế gióoi Tự do : khuyến khích một chánh sóch mà Việt Nam coi là bất công và nguy hại cho chính mình là không khác nào làm một điều phi nghĩa.

## Một CUỌC DノCU*

MỘT THẢNG-LỢI CHÍNH
> «Phong trào đồng-bào Thương ty nạn Cộng sản là một thắng lọi chính-trị lịch sử cửa nước nhà từ mấy năm qua và có thể được coi như phong-tròo di-cu thứ hai sau phong-trào dicư của một triệu đồng-bdo Bắc-Việt năm 1954"

Lời ông Cô-vàn chinh-trị tại Phủ Tông-Thông

NAM 1954, sau khi Hiệp-định Genève ký kềt chia đôi đầt nước, hơn 800.000 đống bào Bắc-Việt phải ố-ąt chạy vào Nam để lánh nạn Cộng-Sàn. Đó là một cuộc di-cư vĩ_đại nhửt trong lịch_sử Việt.Nam, đã gây xúc.động mãnh-liệt trên thé.giới.

Rối ngày nay, sau tám năm, cũng đề tỵ-nạn Cộng-sẳn, lại một cuộc di_cư nữa, ở-ạt và không kém vî.đại : cuộc di-cư cưa đổng.bào Thượng từ miển rừng núi Cao_Nguyễn và Trung-Nguyền Trung-Phấn vể gẳn các tỉnh ly, quận ly, (Kontum, Pleiku, Cheo_Reo, Tuyên-Đức, Quẳng-Trị̀, Quảng.-Ngãi, Khánh_Hə̀a, Darlac, Lâm_Đống, Quăng-Nam, Ninh-Thuận, Phươoc_Long) đề tìm sự che chơ của Chính-phừ Việt-Nam Cộng_Hòa. Và, cũng như đống_bào Bắc.Việt di_cư, đổng-bào Thượng đã phải gạt nưởc mắt từ bô làng mạc, nơi chôn nhau cắt rún, bỏ cả̉ tài sảnn và xa lìa tầt cả những gì thân yểu đề đi tìm tự-do.

Ai đã từng sồng ơ miền Cao_Nguyên, hiều qua đồng.bào Thượng, sẽ thầy rõ tầt cả ý nghĩa của cuộc di_cư lịch_sử này. Họ là những người chầt-phát, dễ tin, dễ nghe, có một đời sồng rầt giản_dị, không có những ước ṿ̣ng, ham muồn của người văn_minh. Đại_đa sồ vẩn giữ bẳn-chất hổn •nhiên của dân-tộc bản đ̌hai, không biết tham lam, gian dồi, không cẩn đê dành tiền cha, làm được bao nhiêu ăn bầy nhiêu, hềt rối làm nữa. Họ lại được đức tánh nhẩn nhụ̣c, sẵn sàng chịu đựng những thiệt thòi miển được sồng gả̉n vởi thiên nhiên, trên đỉnh nứi cao, ơ ven rừng rậm hay bên bờ suồi quen thuộc từ đời tồ tiên. Nềp sồng vănıminh ç̉̉a ngưởi thành thị là những sự phiển - toái, ngược với bán-chầt và sở thích của họ. Họ chỉ rời «buôn» của họ đê đền ng̣̣̣ cư nơi

## -TRİVí- Bạl

khác khi nào trong «buôn» gặp những thiễ tai - như bệnh ôn_dịch chẳng hạn - tàn.phá khửng-khiềp. Còn bình thường họ rầt bình thản, bầt chầp cả̉ độc xà ác thú của rừng núi chập trùng.

Cộng.sàn đã nắm được những điểm tâm-lý đó và biêt rõ được khà̉.năng của đổng-bào Thượng nên chúng đã lợi dụng triệt_để, khai thác tận cùng. Chúng đã lừa bịp, mê hoặc đổng bào Thượng, đưa vào hàng ngũ du-kích đê làm bia đờ đạn cho chúng, hoặc cưỡng bách dân_công bắt đi khuân_vác lương. thực, súng đạn và tận lực sản x xuầt lúa khoai nuôi chúng.

Tóm lại, từ ngày lén lút độn nhập miển Nam, Việt-Cộng đã bổc lột đổng bào Thượng đển tận xương tủy, từ tài sản đền sinh lực, chẳng khác nào những lãnh chúa thời Phong. kiền đồi với dân nô-lệ.

Con giun xéo lắm cũng quằn, huồng hố là con người - đù là ở trạng thái bán khai - bẩm sinh đã tự-do, đầu thề chịu đựng những quyền-uy độc-ác mãi được. Cho nên, phản ửng của đổng -bào Thượng là lê tầt nhiên mà bọn Việt-Công có tiềng là quỷ quyệt lại không nghĩ lới.

Phản-ửng bằng cuộc di-cư của 130.000 đống bào Thượng đã nói lên tầt cả̉ sự dã-man của Việt_Cộng, một sự dã_man còn đáng khửng khiê̂p hơn rắn độc, thử dữ. Đống-bào Thượng đã ghê-tởm chúng cũng như ghê-tởm vì-trùng ôndịch, nên đành phải cắt đứrt tình quyền-luyè̀n quê-hương đã bao đời giữ chặt các bộ lạc Rhadé, M’ Nong v.v... với núi cao rừng thầm.

Trong lúc bọn Việt-Cộng ỳ lại vào thề hiểm của miển rừng núi CaoNguyên, mạo danh giả̉i phơng miền Nam đề gây dựng cơ sở tàn phá đầt nưởc, cuộc di cư của đổng bào Thượng là một sự sụp đổ nặng nể của chúng song song với những thầt bại chua cay vể quân sự của chúng ở khắp chiên trường miền Nam. Đổng bào Thượng ra đi là Việt-Cộng đã mất cái thề tựa nương chẳng khác nào bày cá đã cạn nước, và cả một nguổn nhân lực, vật lực bầy lâu chúng cưỡng bách khai thác, bóc lột, cũng tiêu ma luôn.

Cuộc di-cur của đổng bào Thượng còn là một cái tát nầy lửa vào mặt những tên vong bổn đả̉y tở của Thực dân đang tầp tểnh ôm chần Cộng Sả̉n đề phá hoại miển Nam.

Một điểm đặc biệt nhứt là cuộc di cư này đã nói lên một cách rõ rệt, một lẩn nữa, đâu là chính nghĩa và đâu là tà ngụy, phàn dân phẩn nước.

Đó là một thắng lộ chinh trịi vĩ đại nhứt của Việt Nam Cộng Ḣ̀a từ mầy năm nay.

Saigon, ngày 3 tháng 9 năm 1962.

# GIÁM - ĐỐC CẢNH - SÁT ĐŌ - THÀNH <br> Kính gơi: ONG LIEN - ĐỘl TRƯỞNG <br> LIÊN-ĐỘI TRỪ GIAN DIỆT Ĉ̣̣NG 

SAIGON

Kính thura Óng Liên-Dồ Irưởng,

Trong những ngày kỷ-niệm của Việt-cộng : 19 tháng 8,25 tháng 8 và nhứt là ngày 2 tháng 9 vừra rồi, anh chị em trong Liên-Đội Trừ Gian Diệt Cộng đã nổ lực tăng viện cho Cảnh_Sát Đô Thành, và các cẩp chỉ huy Tồng Nha đã không ngại cực nhọ̣c, hàng đêm kiềm-soát, đôn đồc việc canh tuẩn khẳp lãnh vực Thử-Đô, nhờ thề mà tình-hình Đô-Thành được yên-tịnh, bọn Việt-cộng không thê thực hiện âm mưu gây rời của chúng.

Sự tích cưrc hoạt-động của Liên-Đội Trừ Gian Diệt Cộng đã đem lại kêtquả mỹ mãn và nói lên được lòng hy sinh cùng sự cô-gắng của toàn thê đoàn viên trong ý chí cương quyềt thực hiện mục đích cao cả̉ mà Liên-Đội đã tự đề ra.

Nhơn danh Cả̉nh_sát Đô-Thành, tồi xin thành thật gởi đễn ông LiênĐội Trưởng lời cả̉m ơn nổng nhiệt của chúng tời và yêu cẩu Ông Liên-Đội Trưởng vui lòng chuyền sự cám ơn nà̀y đên các vị chi-huy cùng toàn thê anh chị em đội-viên trong các Chi-Đội.

Trân-trọng kính chào Ông Liên-Đội-Trường.

Ký tên và đóng dẩu
TRĂN-VÅN-TU, TỎ̉NG KIÈM-TRA
Công-An và Cảnh_Sát.

## $\tau_{\partial i}$ di xem

## CUỘC TRIÊN - LÁM CHIÊN LỢI-PHẦM $c \leadsto a$ QuẦ Độ। V.N.C.H.



Quang cảnh cuộc Triển Làm

## IRONG CHIÉN-DICH"BİNH TÂY"

© ANG hôm nay, 5.91962 dân chưng Thủ - Đô náo nức tủ nhau đi xem Triển Lâm. Tôi không bỏ lỡ cơ hội nên từ 8 giờ tôi đã len lờ theo giòng người từ các ngà đường đô vể phía Bổn Binh, nơi trung tâm cuộc Triển lãm.

Công Trường Diên-Hổng mệt Khu đất rộng, cây cao bóng mát với những bổn hoa, ghê đá nơi dân chúng nghì chân mọi ngày, nay đã biền thành một khu Triển Lãm khá ồn ào, đông đúc. Các con đường bao quanh Công Trường đểu được dựng hàng rào gỗ khiễn cho thu Triền Lãm thêm rộng rãi.

Từ xa người ta đã thầy một cái Tháp cao, trên đỉnh lá Quốc Kỳ bay phằp phới. Đền gẳn, mới
rõ cái đài cao hình Kim TựTháp đó là... cái núi Chiền lợi phẩm! Thực vậy, cái núi đó xây bẳng bao cát, cao độ 8 thước mỗi bé dưới chân rộng độ 5 thước, chung quanh núi đó, tù̀ dươ̛i chân lên đỉnh đểu bao bằng... các loại võ khí : Bom bay, 1ựu đạn, mìn, súng trường, súng lụ̂c, súng cối 60 ly , đại liên, súng ngựa trời, bàn chông, súng phông lựu đạn v.v... đủ loại đủ cỡ võ khí của Việt Cộng, những chiền lợi phầm mà Quân Đội V.N.C.H đã tịch thu được trong cuộc chiến thẳng Miển Tây, nhiểu quá, không đềm được hết. Người ta bàn tán, dò hồ lẫn nhau vì ai cũng muồn hiêu rõ̃ vể các chiê̂n lợi phầm và cuộc chiên thẳng miển Tây của Quân đội. Kẻ
nói thề này, nguời giai thích thề nọ ; muồn cho chắc dạ, tôi thực hành cái lởi «tuẩn tựn nghĩa là phải xem từ đáu, nơi. khởi điêm của cuộc triễn lã̉m.

## SƠ ĐÖ TRÅN CHIẼN THÅNG CỦA QUÅN ĐÓI V.N.C. H. TIÊU dIÊT TIÈU BOẢN UMINH CỦA VIĘT CÔNG

Cửa chinnh của cuộc Triền lãm hướng vể phía chợ Bện Thành. Trên khải hoàn môn có căng một tẩm biểu ngữ lớn đê.:
«Cuộc Triên Lãm Chiền Lợi Phầm của Quân Đội V.N.C.H. trong trạ̀n chiển thắng chiền địch Miển Tầy ».
(xem tiép trang 64)


# TINH. THÁN TRÁCH NHIẸM 

LƯ U B!̣ chết, di chiêú lại cho con là Thái-tử Lưu_ Thiện nời nghiệp và phả̛i tương Thưa - Tướng Khồng-Minh nhuv tương cha.

Trong hơn 15 năm trò̀i giủp Luru.Bị gầy dưng nghiệp vương-bá, Khơng-Minh đã cúc cung tận tụy đem hêt tài ba thao-lược xuắt chúng đänh Đông dẹp Bác mở mang bờ cỗi. Nay với Luru.Thiện, Khồng. Minh lại phải quán xuyền mọi việc lởn, nhơ, càng tận tụ̂y hơn trong sứ mang an bang định quồc. Khồng.Minh phải lo đên ca việc duyệt bộ số . . .

Quan chủ̉ bộ Durơng-Ngung, một hôm thưa với Khóng-Minh, đại $\mathfrak{y}:$ : Thừ $\alpha$-tướng làm việc cd ngày, mổ hồi đó dẩm, không lúc nào nghĭ ngooi mà ăn uồng lại it thì sức đâu chịu nồi. Việc nước thì có lớn nhó, cao thâp, çhẳng khả lăn nhaur. Ví nhu việc nhà, cẩy ruộng đã có tôi trai, nấu cơm có tớr gái, công việc không bó trôi là đurọc ; chủ̉ nhà nên thung dung tự toại, ăn no ngủ thẳng mà lo việc khác quan trọng hơn. Nều cứ đem súc ra coi hềt mọi việc thì phải mệt mởi, rồi việc lại có thê hur hơng. Åy không phải là trí chủ nhà thua đâà tớ, taì lời ở cách làm chủ nhà n.

Không-Minh trả̉ lời : «Chẳng phải là ta không biềt điều ày, ngặ̆t vì lãnh lời thác-cô của Tiên-đề rât trọng nên cứ sọ̣ người khác không được hêt lòng bằng mình."

Durơng-Ngung thằy đúng. Khớng-Minh cũng thù̀a hiển nhur Dutơng Ngung.

Và, ngày nay chúng ta đểu đồng quan-niệm nhu thê. Phàm ở địa vị làm chử, tuy người chỉ huy cần phả̉ thông suồt từ việc tẩm thường đển việ̂c quan trọng, nharng không phải cẩn mó tay vào tầt cả mọi việc thì việc
mới chạy, mới nên; công việc chạy và nên hay không ngoài yểu tồ thời cor, cán bộ - phẩn chủ yè̉u là do cách tố chức, sụt phân công và biềt dùng người cho phải chổ.

Đó là phương pháp lã̃h đạo, nghệ thuật chi huy.
Là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, lúc còn ẫn dật ở đầt Nam.dương đã dám tụ̣ ví mình nhur Qudn.Trọng, Nhạc_Nghi, đã giúp Luru_-Bị tù̀ chổ không có miêng đằt cặm dùi đên lập nên nghiệp vương bá, và đã trở thành nhân vật gẳn nhur nắm trọn nưởc Thưc, Không Minh đã biết rõ «Phép" lãnh đạa hơn bất cứ ai. Lúc Luru-Bị còn sồng, có bao giò̀ Khồng-Minh «bao biệnn cả đền công việc duyệt bộ sớ. Sở dĩ Không-Minh phải làm sai cái "phép" lảnh đạo ằy vì cái thể không đừng được: cái thê đang xuồng của Thục :
— Luru-Thiện không phải là nguờri của «đại cuộc», không có được cái tài, cái đức và cái chí lớn của cha.
_ _ Những tưởng rường cột, trung kiên, đã lần hồi chềt già hoặc tử trận, không còn được máy người.

Nưởc Ngụy của Tào Phi, với vị tướng tré tuói Tur Mã Ýtài ba thao lược lại là mói nguy cho Thưc.

Trước thực trạng đó, muồn làm đúng lời thác - cô của Luzu Bị lúc lâm chung, Khơng Minh phdi tin ở lòng mình trước hêt, "u sọ người khác không được hết lơng bằng mình n, và phải xád thân đê đển ơn trí ngộ.

Đó chinh là Tinh - Thằn Trách - Nhiệm cúa Khống Minh đối với nhân dân nước Thục, đối với Luur Bị và đổi với chinh nghĩa «diệt Tảo tặc phò Hán thât."

Quý lẳm vậy thay!
NGUYỄN VIẸTT

7

$0^{\circ}$xứ Anh cát-lợi, tiếng «constable" thurờng dùng đề chỉ cựp bậc thấp nhất trong ngành Cảnh Sát của "ngırời gin giữ hoà bình" (gardien de la paix) ; mặc dần vạy, tả̛t cả nhân vièn cả̉nh sát Anh Quốc, dù ở cî̉p bậc nào từ trên xuông dưởi trong hệ thỡng tờ chức, đều làm những nhiệm vụ của người «constable»

Đó là một trong ṇ̂hưng clıế độ xura nhá̛t và đân chủ nhất xứ Anh. Trải qual nhiều thê kỷ, tất cả những công dàn đä từng thay phiên nhau làm còng việc gitur gìn trật tự hoà binhlı trong làng xă của họ, làm việc mà không lương. Ngày này, với tở chức rộng lởn, với tất cả những phurơng pháp khoal học đề nyăn ngì̛a và khảm phá các vụ phạm pháp, ngành Cả̉nh sảt cüng chỉ thi hànl, một cáclı chuyên ngliệ̣p, bồn phận của mọi công dân : bảo vệ an ninlu còng cộng,

Thời xura, sĩ quan Cảnh sát là một công dân khoẻ mạnh, không võ trang, thường thường đurợc chủ định hoặc bầu cử trong thời hạn 1 năm ; òng ta làm việc ăn ý với các quan toà trong làng. Trong các đò thị, các thânh phở, lại còn có thèm mọ̀t toán đi tuần đêm gờm những ngırời đàn ông, già cả hay tàn tật phần lớn, chỉ có nhiệm vụ đì rong trên các đurờng phố hồ lớn «giở 》 và « thời tiét " trong đèm cho dàn chning nghe, thi dụ người tuần đêm hô to : «Bốn giờ, đèm trong sáng, mọi việc đều yên lành n. Và ngırời còng dân của thé kỳ 17 , nghe nhur vậy, yèn tâm lại ngủ kŷ̀.

ở tại Luàn Đòn, hệ thơng đơn giản này đă được điều hành tốt đẹp trong thợi Anh Quốc vẩn còn là một nưởc nòng nghiệp. Nhirng về sau hệ thỡng ấy bắt đầu trở nên kén hiệu lực khi kinlı đò phồn thịnh vè̀ phương diện kỹ nghệ̂ và thurơng mại vào đầu thể kỹ thứ 18 , đâ thu hút hảng vạn nờng dân, ra đò thành với hy vọng làm đurợc nliềl tiền hơn là trồng trọt ở miều quê. Nhưng Luân Đòn khòng thề thu dụng họ được hết. Những ngırời vò nghề nghiệp, klò̀ng tim dược việc làm, sống đỏi khảt khờ sở trong các nhà chời hay hầm rurợu, trở thành đđín ngırời nguy hiềm hay phạm tội. Đới với những kẻ này, hệ thơng tô chưc xưa đẩ trở nèn bất lực.
LICH-SƯ
cành - SÁt

Rất nguy hiềm cho những công dân lương thiện khi có việc phải đi ra ngoài đường dù là giữa ban ngày, trừ ra trên các con đường đông đảo. Các giường ngủ của thời đại á̛y có một điềm đặc biệt là gắn một cái kệ nhỏ, trển đó người ta có thề đặt một cây súng trưởng đề tự båo vệ chống kẻ trộm.

Hớt hoảng vi làn sóng người phạm pháp ấy, chánh quyền thự tìn cách ngăn chận, không phải bẳng cách thành lập một hệ thớng an ninh mới đề trông cluirng việ̣c tuân hành luật lệ, mà bẳng cách đụ̆t những biện phâp trừng phạt nặng nè̉ hợn đới với những ai vi plạm luật.

Một đứra trẻ có thề bị xử tử hình vì đã ăn cắp một khău tay của một người khác. Tỉ̛ hùnh cüng áp dụug đới với ai àn cắp hàng hóa trị giá 5 hảo (Shillings) trong một cửa tiệm. Những hinh phạt có tinh cácl tàn bạo và trå thủ̉ ấy không có hiệ̣l quả chút nào. Hinh phât ấy đã làn chét một sỡ đông những kẻ phạm tội lạ̣t vặt, đồng thời đầy những kẻ sát nhân, phạn pháp cừ khôi đến tinh trạng hoạt động càng hung tợn vì họ biết rẳng, dù thể nào, họ cửng sẽ bị treo cổ néu lọ̣ bị bắt.

Cảnh sát đă bá̛t lực đêe cbơng với các vụ phạn pháp tại Luân Đôn và các thành phơ lợn khác, họ lại càng bắt lực hơn nị̛a, hời thế kỵ 18 và đầu thé kỷ. 19, khi cần phải đản áp những vụ rối loạn do đám dân nghèo khồ gây ra. Luôn luôn người ta cỏ thể xúi họ lậo động khi nhử trưởc mắt cho họ thắy một viển ảnh về món lợi nào. Bởi vậy, khi khổng vừa ỷ về một đạo luật nào đưa ra trước Quốc Hội thi nhĩ̛ng tay giầu có thường theo thói quen xúi gịuc các đâm đông biểu tình đ̛̣̂ làm khó đễ chảnlı quyền.

Ví dụ một chuyện rất được nhiều người biết là trường hợp cila người bán trà tên Frederick Bull. Nănı 1780, ông này sắp bị thiệt hại to về sơ irà dự trữ của ông ta, do chảnh sách của chánh phủ đối với bèn Mỹ Châu. Ong ta tìm đurợc một người đê sai khiên là Huân tưởc George Gordon. Ong này là người không biết xét đoán, tồ chức 3 đám đông xêp hàng kéo đến Quốc Hội phản kháng, không phải vè vấn đề trả, mả về những biện pháp của chảnh phủ đă ban cho người đạo Thiên Chúa tự do rộng râi hơn trưởc.

Khi đên Jàu đải Westminster, đám biều tinh giải tán.

Không biết mục đich của cuộc biễu tinh là gì cả, đám dân chúng vò trật tự, khôug ai kềm chế liền cướp giựt và đốt phá, gây hoå hoạn trong gầu một tuà n lễ.

Nhiều vụ lộn xộn tương tự như vậy nồi lèn trong các thành thị lợn kluác và, vì khòng có lụ̣c lượng Cảnh sát đủ khả năng, chánh quyền phải nhở đến quân đội. Dủ sao, các binh sĩ cüng không thể ngăn ngừa được các đám đông biều tình hay bạo động; họ chỉ có thề đàn áp, nlieều lúc phả̉i đẫul máu, và nlưu thế chỉ̉ càng nung sôi lòng thù hận của quần chúng.

Ví dụ như một việc đă xầy ra trong năm 1819, trên uniền Bác Anh-cát-Lợi. Một đảm đông lới 60.000 công nhân lhội họp một cách yèn lành tại Manchester đê nghe một diễn-giả trit danh nói chuyện. Sọ̣ ông này sẽ xúi giục đám dân chủng dùng bạo lực, cảc thầm phản quyết định bắt ông ta trước khi ồng ta diễn thuyêt. Việc này không phải dễ dàng, các vị ấy ra Iệnh cho hai đại đội đến giải tán cuộc hội họp. Đối với cảc binh sĩ, công việc ấy chỉ có nghĩa là: sắp thành đội ngü rồi tá̛n cồng đám đông. Do đó hàng trăm người bị thương. Nếu hệe thống Cảnh-sát cür không đủ sứe giữ gin trật tụ̣ nữa, thị lẽ hiền nhiên là cũng không phải quân đội cơ thề thay thế hệ thơng ấy được. Vả lại, việc thành lập nıột lực lượng Cảnh sát rộng lởn vấp phải một sự chổng đới mãnh liệt. Người ta cho rẳng làm nluư thế là chạm đến tự do cá nhân. Ngay như trong năn 1818, một Ủy ban của Quơc-hội được giao trách vụ nghièn cứu vấn đề, đã kết luận trong tờ phúc trình rẳng : «Đới với một dân tộc tự-do, một đề nghị nhur thế sẽ bị bác bo̊ một cách ghê tởm ".

Tuy nhièn, người ta cũng đã thử giải quyě́t vấn đề khó khẳn theo một tỷ̉-lệ nhỏ hơn. Được đề cử làm thầm phán nợi tòa án ở Bow Street, tại LuânĐôn năıu 1749, tiè̀u-thuyêt-gia kièm kịch-sĭ danh tiêng Henry Fielding đã cớ công thành lập trong địa hạt của ông một lực lượng Cảnh-sát nho nhỏ, mà người ta gọi là a Bow Street Runners \%. Lực lượng này đã chiến đấu thàành công chơng các toán cướp bóc đă khủng bớ Luân-Đôn thời bấy giờ. Công trình của ông Fielding được các quan tòa khác tiếp tục.

Nẳn 1782, các toản tuần tiều của «Bow Street » xuắt hiện trên các đường phố của kinh thảnh. Các người này có võ trang và đi tuàn một lằn buổi trưa và chiều. Các toán tuần tiều này được tồn tại trong 50 năm, sau đó được sát nhập vào lực lượng Cảnhsát Đô-thành (Police Métropolitaine. Người ta gọi «Métropole» »là toàn thể 28 phường của thành phớ Luân-Đôn). Ngoài « Bow Street n, tại Luân-Bôn còn có các Tơa-án Vi-cảnh khác có sử dụng một it nhân viên Cảnh-sát được trả lương.

Từ năm 1796 trở đi, lại có Cảnh-sát tuần-giang (Police Fluviale) Các nơi klảc trên länh thờ Anhquốc tuy vậy vẫn còn cỏ Cảnh-sát hurơng thôn (Constable de Commune) và nguơi tuặ̀n đên ; và phải
chở đên"năm 1829 mới có một sự cải tồ hệ thỡng thật sự.

Ngày 15 tháng 5 năm 1829, Sir Robert Peel, lúc ấy là Bộ-Trưởng Nội-Vu trinh lên Quốc-Hội « một dự án luật đê cải tiến Cảnh sát trong Đô-thành và ngoại ồ ». Đó không phải là một đề nghị bất thần hay không toan tinh trước từ lâu. Suớt 7 nam trong thời giữ chức vụ BBộ-Trưởng, ông Peel đã cố gắng không ngừng đề thắng phe chớng đới và dọn đưởng cho một đạo luật. Dự án Iuật này trù liệu thành lập một đoàn sĩ quan Cảnh-sát được trả lương, tùy thuộc vị Thầm plán hay Giảm Đốc Sở Cảnh-sát và có trụ sở trung ương là Sở Cånh-sảt Trung-ương tại Westminster. Dự án Juật được hai viện bỏ thăm chắp thuận, nhưng đã gây lòng công phần chống đới mănh liệt trong dân chúng, họ chang những căm giận chánh phủ ủà luôn cả nhữnğ nhân vièn mới của ngành Cảnh-Sát.

Đạo luật của Ông Peel không có dề cặp gi đến việc tồ chửc và điều hành cơ quan Cảnh-Sát mới. Cái trách vụ này được giao cho hai ông Gián-Đớc Sở Cảnh-sát đầu tiên. Ông Peel bổ nhiệm vào chức vủ này Bại-Tá Charles Rowan, một cựu chién sĩ trong những trâ̂n chớng Nã-Phá-L_uân, và một trạng sư trẻ̉ tuời tên Richard Mayne.

Chính Đại- Tả Rowan, cáck đây hơn một thế ky đã đắt nền móng vững chắc và huy hoàng cho ngành Cảnh-Sát Ank. Quốc ngày nay.

Rowan đã làm sĩ quan hồi ông còn rất trẻ tuời. Ông đã chịu ảnh hưởng mạnh của vị chỉ huy của ông ta là vị Tướng lãnh danh tiểng Sir John Moore. Mưởi bốn năm sau khi giải ngũ, lủc ông ta lãnh trách nhiệm tồ chức Cảnh-sát, ông Rowan đã áp dụng một cách mý mãn phương pháp mà xưa kia Sir John Moore đã đùng đề huấn-luyện các trung đoàn bộ binh trong thời Anh-Quớc đang chờ cuộc xấm lăng của binh đội í Nã-phá-Luân tràn qua, một cuộc xâm lăng đã không bao giở được thực hiện, cũng như của Hitler.

Nhân viên ngành Cånh-sát mởi thành lập xuắt hiện lần đầu trên đường phớ Luân Đôn buỡi chiểu ngày thứ ba 29 tháng 9 năm 1829. Trong cảc thành phớ khác của Anh-cảt-Lợi và của Pays de Galles, sự cải tỗ được bắt đầu thực hiện trong năm 1833.

Đờng thời ở Ecosse cũng thành lập các lực lượng giớng như thế.

Các sĩ quan Cảnh-sảt mặc một cái áo màu xanh dương với nút bẳng kim khí, quằn màu lợt và đội một cái mũ cao. Các Cảnh-sát-viên mới đã̉ phải trải qua một thời kỳ khó khăn. Mọi người đều chổng lại họ, không phải chỉ bọn gian nhân phạm pháp mà thôi, vì điều đó là thường, mà ngay cả̉ những người tuà̀n đêm, những lính «Bow Street Runners» và tất cả những ngırời thuộc hệ thớng cư, kể luôn cả các thầm
(xem tiễp trang 6I)

# Cành - Sát 

## TRƯC HÀNH

MỖ khi nói đễn hai chữ CANH. SAT, ai cüng hiểu đó là dịch \& danh từ «Police» mà xa, một danh từ đã hầu như được quồc.tề hóa. Tuy nhiên, dừ dùng danh từ CANH SÁT hay « Police », nhiểu người chỉ liên tưởng đên một sồ viên-chức mặc săc phục làm phận sự giữ gìn trậttự an-ninh công-cộng tại Đô-Thành, các thành phồ và thị-xã. Nêu đề ý tả̉m nguyện, ta thầy Cảnhusát không phải chỉ là những viên-chức có nhiệm-vụ phòng giữ và xem xét như nghĩa đen chú giai trong tư điển, nhưng con bao-hàm nhiểu ỳ nghỉa sâu rộng, tương cûng nên thử đem ra bàn đề tìm hiều thêm.

Theo từ nguyeñ, chữ «Police » bắt nguốn từ danh từ Hy-lạp "Politetia» có nghìa là «cai_trị một thịi-tràn n, rồi vè̉ sau Police cũng còn có nghạa là «tât cá những quy tẳc đã được đặt ra dể bảo vệ trột.tự và an ninh công cộng n. Dân tộc Hy - Lạp có một nển văn-minh rầt sớm, nền thi người dân quả̉n-cur tại địa điềm nào họ lập thành thị trà̀n và đặt ra những luật-1ệ trịl-an Hổi xưa ơ nước ta cũng vậy mỗi khi dân-cư quytự tại nơi nào, các cụ̆ cũng thiết lập thành làng thành xã, và tự đặt ra "hương ước", trong đó cũng để-cập đền vần-đề tuần-phòng, vì kinh-nghiệm từ ngàn xưa đã nhạ̣n định rằng có an $c u$ mới lạc nghiệp được.

Để thi hành những quy-tác trị-an đó, dừ là dân Hy-Lạp hay các cụ̂ ta hổi xưa, phài có những người phụ̣ trách tuân phơng; có thề tẳng những trai trâng trong thạ.-trần, làng, xã được luân-phiên cắt đặt làm bồn phận không công, có thề rằng những người được cắt cử đề đảm nhiệm việc tuẩn
phòng được hường huê-lợi của một sồ công-điền công-thồ, hoặc được hưởng một sồ tiến thù lao do những người trong thị-trẩn, xã, làng đóng góp.

Thề-chế ầy đưự̛̣ lưu truyển và mỗi ngày mỗi cả̉i-tiền, quồc-gia nào cũng phả̉i coi vần-đẻ̉ bdo - vệ an_ninh trật - tư công - cộng là thiêt-yêu nên NHA NUOỚC mới đặt thành cơ-sớ; những viên_chức thừa-hành cüng phải là những người có kiền-thức rộng rãi và có nhiểu kinh_nghiệm, vì luật_lệ mỗi ngày một phức-tạp, một tinh-vi tề nhị.

Danh từ CANH . SAT đả được thông dụng đền nỗi hiện thời trong các văn-kiện cũng như trong những câu truyệ̣n hàng ngày, danh-từ ầy có nhĩ̛ng nghïa khác biệt tùy theo ý người muốn nói :

I-) Hoặc là đề chī-định một Công sờ cónhiệmvụ đồi với dân chúng, thí dụ như khi người ta nói : "CANNH $S A T$ Đô - thành có nhiệm-vạ bả̉o vệ trật-tự an-ninh và vệ-sinh công cộng. . . *

2-) Hoặc là đề chil định quyển lập quy của nhà chức.trách có thẩm quyển, thí dụ̣ như khi người ta nói : «Ông Thị-Trưởng có quyển Cảnh-sát Công-lọ»

3-) Hoặc là đề chỉ-định một hành động của cấp thừa hành, bắt buộc người dân phải tuân theo một mệnh lệnh hợp pháp, thí dụ̂ như hành động củ̉a nhân viên Cả̉nh-sát ngăn cản không cho người vô phận sự vào một cǎn nhà bị cháy khi đội cưruhỏa đang can-thiệp.

4-) Hoặc là đề chí-định nhân-viên của cơ-quan Cả̉nh_sát, thí dụ như người ta nói : "Cả̉nh_Sát đã bắt quả̉ tang đám bạc $n$.

Như vậy, ta thầy rằng Cẩnh_sát khồng phải là một danh-từ dùng để chỉ định riêng những nhân
viên công-lực mặc sắc-phục, nhưng còn dùng đề chil định cà «co quan», "quyển hành », « hoatt. ậ̣ng» và «tất cả nhân viênn trong tổ chức Cảnh sát - Chủng tôi muồn nhần mạnh vào cấu «tất cả nhân-viên n, vì Cä̀nh-sát không những chỉ có nhân viên mặc sắc phục mà thôi nhưng còn có nhân-viên mặc thường phục nữa.

Nều hoạt động của Cả̉nh sát chỉ đơng khung trong việc quan-sát và tuẩn phòng công khai như tuắn định hổi xưa thì chắc chắn khó mà khám phá ra được những vụ phạm pháp lén lứt, nhỏ như oa trữ đớ vật trộm cắp, lơnn như âm mưu phàn loạn. Vì vậy, trong công tác thường xuyên, Cảnh-sát có những phẩn việc nối và phần vię̂c chìm. Những viên-chức phự-trách công.tác nồi là những người đại-diện chinh quyển phải mặc sắc phục để người dân dễ phân biệt, nhựng muồn truy tả̉m những phạm pháp lén lút khéo che đậy, nhân viên Cånh-sát phả̉i hoạt động kin và lẽ dĩ nhiên không mặc sắc phục đề dễ hòa mình trong dân chúng.

Do nhu cẩu đó mà Cả̉nh-sát được chia thành 2 bộ môn chfnh, một hoạt động công khai có tính cách phòng ngừ $\alpha$ phạm pháp, và một hoạt động kin có tánh cách trừng trị phạm pháp, hai bộ môn đó là «Cảnh-sát Hành_chánh" và "Cảnh - sát TurPhap n.

Đề định nghià 2 bộ môn này, chúng tôi xin mượn một đoạn trong đạo luật ngày 3 Brumaire năm thứ IV thời Cách-Mạng Pháp:
«La Police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Elle se divise en Police Administrative et Police Judiciaire.
a La Police Administrative a pour objet le maintien habituel de 1 'ordre public ; elle tend principalement à prévenir les délits.
«La Police Judiciaire recherche les délits que la Police Administrative n’a pu empêcher de commettre, en rassemblant les preuves et en li. vre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ${ }^{n}$.

Chúng tôi xin tạm dịch :
«Cảnh-sát được thiềt lập để duy trì trật tự công cộng, tự-do, quyè̉n tur-hũur, an-ninh cá nhân. Cảnhsát đurợc phân ra "Cânh_sát Hành-chinh» và «Cành. sát Tur-pháp n. Ca̛nh-sát Hành chinh nhả̉m mục tiều duy-trì thường xuyên trật tư công công. Cành sát Hành_

Chinh chuyên chú phòng ngù̀ a phạm pháp. Cảnh-Sát Tur-pháp truy tầm những phàm pháp mà Canh-sát Hành.chinh không thể ngăn ngùra được, thu-thập tang chứng và giải giao những thủ phạm sang những Toaán có trách vụ trù̀ng-phạt họ."

Một người muồn có một khẩu sưng săn đề vừa giữ nhà vừa đi săn tiếu khiển thì luật lệ buộc người đó phải làm đơn xin cầp giầy phép trưởc khi mua. Việc điểu tra thuộc phạm vi "Cảnh. sát Hành-chính") và giầy phép do Bộ Nội-Vụ cẫp (cũng ngành Hânh-chính). Nếu người đó, vì lý do này hay lý do khác, có một khẩu súng mà không chịu khai nạp đề xin phép mang giữ, nhưng oa trữ lén lút trong nhà, như vậy là phạm tội, và việc điểu tra đề truy tẳm ra tội phạm thuộc thầm quyển "Canh sát Tur-pháp", và cơ quan truy tồ là Biệnlý Cuộc (cũng ngành Tư-pháp).

Như vậy, sự phân quyền kề đã rõ ràng: «Hành-pháp» có thẩm quyển Cảnh - sát Hành. chính (phòng ngừa) và Tur-pháp có thẩm quyển Cảnh-sát Tư-pháp (trừng trị). Tuy nhiên, đây chỉ là noi về phẩn đại quát \& cầp trên, còn ở cầp thừa hành thì nhiệm vụ̣ không có sự ngăn cách rõ rệt. Một Cånh_sát-viên mặc sắc phục đương gác ở ngoài đường là làm việc "Cảnh-sát Hành - chính", nhưng khi thầy co kê lầy cắp cảa người khác thì không thể viện lẽ không phải phận sự mình mà làm ngơ nhưng vẫn phải bắt kển cắp, như vậy lại là làm việc «Cảnh-sát Tur-pháp »。

Trong một nước văn minh, luật lệ hành-chinh mõi ngày một tề nhị phưc tạp tùy theo tình thê và tùy theo địa phương, bởi lẽ đó, trong bộ môn «Cảnh-sát Hành_chính" lại được chia ra làm nhiểu bộ phận, mổi bộ phận phụ̣ trách một môn riêng biệt, như «Cảnh-sát Trật - tưu Lưư - thông $n_{r}$ «Cánh ـ Sát Di - Trú Ngoọi-Kiểu n, «Cảnh. sát Phi. truờng v. v..."

Về Cảnh-sát Tư-pháp, ai cũng hiểu bộ môn đó co 3 trách-vụ̂ và cũng là 3 giai đoạn hành động :

I/ Truy-tầm phạm-pháp
2/ Sưu.sách tang chứng đề thầm cứu
3/ Truy-tồ kẻ phạm pháp ra trước Tỏa-án.
Trong 3 trách - vụ đó, phẳn thự nhầt thuộc phạm vì Cảnh_sát với tư-cách Phụ-tá Biện-lý, phắn thứ hai thuộc thảm quyền Dự_thầm, và phẳn thự ba thuộc thằm quyền Bię̂n-ly̆. Thực-tê đã cho
(xem tiêp trang 57)

# TAM C THAOLU 

Bài của T. В. K.

$B$ẨT cứ một chàng trai nào cấp sách đi học lại chẳng xây mộng công hầu. Tột điềm của mộng ấy là đurợc đỏng vai quân sư đề chỉ đường vẽ iởi cho vị quớc quàn thực hiện những công nghiệp nghiêng trời lệch đát.

Chí lớn thì ai cũng có hoặc muốn cỏ, nhựng thực hiện nời chí ấy phải có tài lởn, đức lớn liệu ai cŭng có đurrọc chăng ?

Khó lấm.
Nguy hại hơn nửa là ngộ nhạ̀n tài đức rồi đem ra thực hiẹ̣̀n chị lớn, mộng khờng thành mà chiếc thân dă̛ tan nát nigay ở bự thang đầu.

Làm quàn sư khó như thế, vậy mà có một chàng trai vào khoảng năm 208 dương lịch, trạc tuời trèn 20 ngồi ôm gơii dương dương tự đat́c chỉ vào các bạn đồng song khen một cảch rát bề trèn rằng :

- Tài học của các anh cŭng khá, có thề làm tới chức Thứ Sử, Quạ̀n Thứ.

Mấy người bạn, toàn những danh sĩ lổi lạc đương thời, Mạnh Còng Uy, Từ Nguyẻn Trực, Thạch Quảng Nguyên, Thòi Châu Bình, ngạc nhiên hỏi lại chàng trai bạn minh :

- Anh đã nhận định chí nguyện và tài sức của chúng tòi. Vạ̀y xin cho biết chí nguyện của anh ?

Chàng trai chỉ cười mà không trả lời.
Song thường nhật bọn bạn cŭng đã tì̛ng biêt, chàng trai thường ví minh như Quån Trọng và Nhạc Nghị, những chính khách và danh tưởng đại tài giúp vua làm nèn nghiệp bá.

Hoài băo ấy kề cưng đãtáo bạo và liều lînh.
Thế mà có một nhà thức giả dật sỉ khi giớì thiệu chàng trai đó với vị sứ quân nỗi tiểng thời đó là Lưu Huyền Đức, còn nói :

- Khờng Minh,- tên chàng trai đó,- tự ví như thê, tởi e còn khiêm tỡn phải vi với Khương Tử Nha giúp nhà Chu hưng vượng được tám trăm năm và Trương Lương kiến nghiệp bốn trăm năm cho nhà Hản...

Chà, một chàng thanh nièn hơn hai chục tuổi đầu học hành đă lấy gì làm khồ cong kinh sưr, huỡng hờ
lại được tiếng là chỉ học đại lurợc, cái gi cung lướt qua, bể rộng thì có, bề sàu chác khỏng, đă ồm một mộng liều lĭnh, thế mà còn có người thán phục, người đó lại còn là một ần giả đạt thê thức thời nữa !

## *

MÔT bèn là vị sú quản 47 tuồi, đã có thành tích $20 \mathrm{năm}$ trời chiến đău xông pha vào sinh ra tử, đã từng dẹp giặc " «khăn vàng » lại từng giữ chức cai trị một châu, - Từ Chàu Mục, - thanh danh thật hiễn hách, kinh nghiệm thật gỉa dặn vả chí nguyện cưng lại cực kỳ to tát nữa : chí nguỵ̣̣n làm vua và thông nhất thièn hạ.

Hơn nữa, đương thời nhắc đển tèn I.ưu Sử Quân Huyè̀n Đức ai cüng tỏ ỳ khâm phục và ngưỡng mộ, vì chi khí, vì tài đanh và nhất là vì đức độ, một đức độ của bậc chân mệnh thiên tự.

Còn một bèn là chàng trai 27 tuồi làm nghề đọc sách cày ruộng. Thành tich : chưa có gì ; tài năng bất quá một vài người bạn thân khen phục.

Cuộc hội kién của hai bên như thế thật là chênh lệch.

Một đằng thì có đủ, có cå tuồi lẫn thể lẫn uy còn một đà̛ng thì thiếu hết, thiêu hết.

Liệu họ trò chuyện với nhau có dược cùng chăng
Cuộc hội kiến chènh lệch như thế thật khú thực hiện. Thế mả kỳ lạ hơn cả̉ là không khó ở phia « có đủ » mà lại khơ ở phía « thiếu hết ».

Nghĩa là Lưu Huyền Đức phải cằu cạnnh, phải kiền thành, cơ công chí tinh đem lễ vật ra mắt tới yèt kuèn Không Minh Chư Cát Lượng tới ba lằn ở thảo lư mới được hân hạnh gặp gỡ.

Tam Cố Thảo Lur! chẳng biết chàng trai họ Chur 27 tuời đầu kia tâi năng tới bực nào mà lại làm cao tới thê ?

Khờng Minh có hành động khó khăn ặy phải đâu là một hành động bột khợi. Chinh mọi cách thức được dàn bày, được bố trí đều do chủ định và chủ


Bản đŏ TRUUNG - HOA thời Tam Quốc
định á́y sở dĩ có vỉ đã cân nhắc ước lượng thế của người, thế của mình rất thấu đảo.

Trưởc nhất Khồng Minlı rắt biểl tàíl học đức độ của mình tợi đâu, làm nồi những gì và muốn lànı những gì. Muốn thành bậc đại trượng phu theo quan niệm của Nho giáo thì phải tự nhiệm, phải hành động không thề đỏng vai àn şi hưởng trăng lên, hóng giơo mát, còn mặc đời muớn ra sao thỉ ra.

Khồng Minh muốn lảın việc ả̛ơ, muốn cứu đời• Nhưñg muớn thựe hiện chỉ uguyện ấy phải cỏ cái thẽ̛, thế đóng vai lãnh tụ không đủ̉, ần đành giữ cải thế quân sư vậy.

Khồng Minh đã chọn, đã tỉm, đă cân nlă̆c đã dõi theo hành động cio các tay kiệt hiệt đương thời và chỉ thả̉y có một người đảng tin phục, ngurời ấy là Lưu Huyèn Đức hiện đương ở đắt Kinh châtn. Vì vậy Khồng Minh phải xép đặt đề danlı tiếng của minlı phải lọt tới tai họ Lưu dả̃n lọ̀ cho vị Sír quàn có chi lơn kia phải đích thân đên thảo lư đề tim hièn sỹ.

Còn tình trạng củalutu Huyền Đức thi ra sao mà chỉ mới nghe danh Khờng Minh đă phải tìm đến ?

Trong cái thêe lúc baity giờ, Luru sứ quân chỉ̉ là một kè chiến bại. Hai mươi năm trời duồi giong yên ngựa mà sự nghiệp chura ra sao, mảnh đất lập cưbe chura cở, liệu còn nỏi gì đến mộng bá vurơng.

Lúc đầu dẹp giặc khăn vàng, sau theo mọi người trì̛ họa quyè̀n thần Pồng Trác, sau lại dựa vào Công Tôn Toản, đ̛̣n khi cuŕu nguy Từ Châu được mọi ngưởi suy lam Từ Châu Mục đê thay thé cho người cũ: ̛́m chết, chả̉ng bao lạu lại bị Lă Bớ đánh úp mẩ́t đất tựa nương, plải theo vè̛ ợ nhờ Tảo Tháo. Sau lại mượn thế Tôn Thắt định diệt họ Tảo, việc bại lộphải chạy... Long đong māi, hết dựa người nọ lại dựa ngượi kia, tải có chi cơ, vây cánh có mà loay hoay mãi kbông kiếm ra được mảnh đá̛t cẩm dǹi chỉ vì đurơng đi chura phàc định đurợc rõ rệt.

Muổn đi đúng đítrờng phải có người mách nước.
Biết ai là người sảng đê chỉ loi cho đi bây giờ?

Với lòng khao kláat tìn hiè̀n sỹ ấy nên khi nghe bực thửc giả̉ ần dật nhẳc tởi Khồng Minh là I,ưư. Huyền Đtre quyết tâh bái phüng.

Vi vậy mà sự chênh lệch không còn chênh lệch nữa trong cuộc hội kiến giửa hai ngưởi.

Già đảng tuời bố mà vẫn sẵn sàng chờ đón lời cao luận của kẻ chỉ đáng tuồi con.

Khiên nghe đề sau rồi bái phục, đê tin theo, đê bè̀n bî thực hiện, đó đều là tác dựng mà Khồng Minh đã phải dàn cảnh trong vờ «Tam Có Thảo Lir».

## *

$T$ÀI bố trí nhà thày có rồi, dàn cảnh nhà thày cũng khéo, nhưng điềm chính yếu là tài đực của nhà thày thế nào xin vui lòng cho biết ?
« Đức» hoặ̆c ở lâu món tỏ turờng, hoặc đilều tra cũng có thề biết được ; còn «tải» thì đây nhà quàn sư vị lai chỉ một buởi cao đàm hùng biện củng đủ cho vị tướng quân với 47 tuổi đầu, với 20 năm tranh đả́u phải bừng tỉnh ngộ và trong thắly rơ mồm mọ̉t con đường phải đi và đi thì thành công.

Chư Cát Lurợng saỉ đồng tỉ̉ lếly một bức địa đồ treo lên bình phong.

Trong họa bản đãa ve tóm thâu tất cả̉ lănh thơ Trung Hoa khởing trên dưới năm thí̛r 200.

Chur tièn sinh trang trọng hurớng vào Lutru SứQuân thưa :
"- Tâm sự Sứ quân chẳng phải chờ đễn bây giờ do chính Sứ quân phát biểu Lượng mới rõ: Thành tích cùng hành động của Sứ quân hơp nghia hợp tình, đã vang dậy khắp thiên hạ khiển người người đểu ngurỡng mộ, lẽ nào Lượng này lại ra ngoài thông lệ ấy a̛ược, bây giờ tuy mới hân hạnh âurọ̣c hội kiến song trong thâm tâm đã tùng trù liệu từ lâu rổi. Đại thế thiên hạ ngày nay, từ khi Đổng Trác chuyên quyển hoành hành lả̉n át cả thiên tứ, hào kiệt đua nhau bột khởi, ngurời thì dựa thề giang hà, kẻ thì ỷ vào chau quận, nhiều không kế xiêt.

Tào Tháo so với Viên Thiệu, danh tiếng cũng kém mà tướng tá cũng it thê mà Tháo thắng Thiệu, rõ là nhược thắng cường. Như vậy chẳng những do thiên thời mà còn phải kể cả nhân muru nữa.

Ngày nay Tháo đã có quân trăm van uy hiếp thiên tử để khiên chế chư hẩu cái thê đã ổn định, ta khó nhằm hưởng đó tranh phong.

Tôn Quyển chiềm cứ Giang Đông đã trải ba đời lãnh thố được che chở bằng những chướng ngai thiên nhiên, lòng dân lại quy phụ, huổng hổ lại biềt tôn trọng kẻ sỹ tận dụng hiền năng, đồi hướng ấy ta cũng không thế tranh phong đế tinh chuyện thôn tính được, tuy nhiên ta có thế tìm cách giao kết làm đổng minh đế vừa giữ minh, vừa có thế sau náy bắc phạt.

Đất Kinh-chẩu này phta bắc có sông Hán Miện, đông liên Ngô_Hội, tây thông Ba Thuc, đó là đất tiện cho việc dụng võ. Chúa Kinh.châu lại là kẻ dung tài ám nhurợc chắc chắn sẽ không giữ nối đâu. Đầt ày chinh là Trời dành cho Sứ-Quán lập cước đê gây cơ sở đó Chằng hay Sứ quản có đế tâm đển chăng ?

Vể phia tây Kinh-Châu là đất Ba-Thưc thuộc fch Cháu. Đất này thật là hiếm tuấn, ruọng phì nhiêu rộng hàng nghìn dặm, đúng là kho trờri. Lại thêm những bậc danh sỹ tri năng chỉ khao khát tim đurợc minh quân để phưng sự. Sứ-quân vốn dòng giõi đêethất, tin nghĩa vang dậy bốn biên, nhiều bậc anh hùng quy phự lại có lương bao dung, khao khát hiển sỹ chắc chằn một khi động binh sẽ chiêm đoạt được Ich Châu.

Đển lưc đó, sở cứ Kinh, fch hai châu, vịn vào thế hiểm trở, phia tây hòa với mọi giồng Nhung, phía nam vổ vể Man Việt, ờ ngoài thi giao kết chặt chẽ vớt Tôn Quyền làm ngoại viện, Sứ quân có thế củng cố thanh thề tu sửa kiển quồc, chò̀ khi thiên hạ có biên, chl sai một viên thượng tướng âem quân Kinh Châu tiến phât, Sứ quân thì thân đốc xuắt quân fch Châu đê trọ chiên, ắt dân chúng sẽ hoan hỷ, giở cơm bầu nước, để tiêp đón Sứ quân. Như vậy Trung Nguyên sẽ bình định và bá nghiẹp së thành..."

Không Minh đă trinh bày một sách lược minh định đại thế trong thiên hạ khiến cho vị Sứ quân lỗi jạc phải bừng tỉnh ngộ và bái phưc.

Giữa thời ấy, phương tiện thì thiếu sơt, kỹ thuật lại ấu trĩ ngành thông tin làm sao có đủ khả năng cung cấp tin tức thực trạng cho mọi ngưởi đurợc đầy đủ. Huớng hồ đá̛t đai lại rộng lớn, sự giao thông lại khó khăn, người tha thiểt với thời cuộc chỉ có thể cẳn cứ ở truyền thuyêt, ở những câu chuyện kè lại của khách lữ hành, rời do đó đem khới óc sáng suốt ra mà suy luận.

Sự suy-luạ̊n đúng hay hay sai, phiến diện hay thống quảt đều lệ thụ̣̂c ở sự sáng suớt cao hay thấp cỉa người suy luận.

Thế mà chàng thư sinh bạch diện, ở nơi cô tịch thôn dã kia đã nhận định được thởi cuộc rất chân xác và tính trước được cải thệ biển diễn tất nhiên phải đến, quả là có nhỡn lực phi thường.

Sau này cả một cuộc đởi Lưu Huyền - Đức với sự trợ lực của Quân-sư Chư Cát-Lượng đã tuần tự thè̉ hiện từng điểm nêu ra trong sách lược ngót 70 năm trời (213-280).

Chỉ một lò̀i nói mà trong cái thế hỗn mang ngırời ta đã nhận định được sự phân định rành rẽ và sự phân định ấy kéo đải trong một thời gian gằn một thế kỷ, lời nói đỏ không plhải là khòng đạạc biệt.

## T. $\mathbf{B}$. K.

CÒN đâu nữa những chiểu thu diệu vợi Dáng em vể qua khung cứa nghiêng nghiêng Tớc mười lăm nũng nịu xuống vai hiền Tà áo trẳng nhur cuộc đời trinh nữ.

Ngày hai buổi đi vể qua phố chọ Anh nhin em mà xao xuyến tâm tur Đôi mắt buổn lẳng động cả trời tho Làn môi thắm in nụ curời ngây dại.

Em lặng lẽ chưa bao giờ quay lại Đế nhin anh tha thiêt đứng bên song Gió chiều thur dù man mác tê lòng Mắt vẫn dõi hình em khi khuắt phón.

Có một buối chiểu thu em bõ ngỡ Khi vô tình bồn mắt lại giao nhau Em thẹn thùng cuối mặt bước đi mau Anh đọc được rất nhiểu đôi mát à̉y.

Rồi ngày tháng buổn nhur dòng nước chảy Anh lên đường theo tiêng goi quê hương Mang theo hổn trọn vẹn cả niềm thương Và bóng dáng người nữ-sinh tho dai.

Nhịp khúc khải-hoàn ca anh trở lqi Qua phố phường qua lồi cũ đường xưa Lá mùa thu từng chiếc rụng bo vo Vì em đã : Xe hoa về xử mộng.

# minu xi OUVEV Snh rRUǗC 


－DÀM－TRUNG－MOC CON MÅ T

B INH thừ̛̀ng，con người ai ai cũng ham sớng．Lão Tiều phu của nhà ng̣̣ ngôn Lã－phụng Tiên khở hết chịu nôi，than thân đòi chét，nhurng thần chêt vì̛a tới thì lại sợ run，lạy van thăn $đ ⿱ ⺈ 巴, ~ n g u y e n ~ c h o ~$ hai chự Binh An．Ham sơng quá lăm khi cam tâm quy luy，mãt cả phả̉m cách cũng đành．Tuy nbiên bẩt thường vẫn có những người tinh nguyện chêt，tự tử，tự vận，và con sơ xem ra cũng không ít．Thật là mâu thuẫn．

Chúng tôi không nhớ đã đọc ở tài liệu nào，từ hợi 1941， 1942 người ta thống kê ${ }^{\text {on }}$ một nước như nước Pháp，hàng năm có trên 10.000 vụ quyên sinh，phân tách tỉ mỉ ra từng hạng từng loại ： $3.500 \mathrm{vụ}$ do thát $\mathrm{c}{ }^{\text {B }}$ ， 1.000 vụ do hỏa l khí， 200 vư do độc durợc， 2.500 vu do trẫm minh． Nguyên nhân đa sỗ vì đói rách khốn
cùng，vì bịnh hoạn，vì điên khùng，vì chè rượu（700），và còn một sơ khác thì do buôn bực gia cảnh，do ghen tuông，do thất tình hay tình phụ（500） Ơ＇xứ ta，tự tử cũng xảy ra thường Một vài thòri kỳ，tưởng nhur có cả một phong trào．Xưa phằn nhiều vì Trung，Hiếu，Tiét，Nghĩa ：Hoàng Diệu，Phan Thanh Giản，Hai Bà－ Trưng．Cô Thêm nào đó，Triều Tự－ Đ̛̛́c，giữa tỡi tân hôn，treo cơ chết chỉ vì lỡ bị kẻ gian manh lừa gạt， không giữ vẹn chữ trinh với chờng， （Bách lrhoa sỗ 124 ngày 1.3 .62 ，bài Mánh 1ợi Điêu Tra của Trần Thúc－ Linh）．Còn nay thì nhiểu khi，chỉ một sự thät ý vu vo，không đáng gì，bà con ta cūng dám rũ áo ra đi：thi không đậu，hay muốn là ca sĩ phu nhân，mà ba má không cho．Khiẽ̃n thiên hạ phân vân，đàm tiễu．

Kỳ thục，vå̃n đê̆ cũng chẳng mới mê gì．Các nhà đạo đức，nhà hî̌n triết từng suy nghĩ nhiểu，và đênn nay cuộc tranh luận cũng còn chura ngã ngũ．Phe thì tán thành và bênh vực tự tử，phe thì công kích gát gao． Sénèque tuyên bố：« ngươo tủi thân nô lệ sao ngươi không nhin cái cây kia，tự do chính đáng treo ơ trên cành， chêt là tư giải thoát kbải các bất công子r trên đời $\%$ ．（Tu te plains d＇être esclave vois cet arbre，la liberté pend à ses branches，la mort est une res－ source contre les injustices de la vie）． Trái lại，Giáo Hội luôn luôn lên án 1̛́i quyền sinh．Tì̛ thời Charlemagne cho tới quá thêe kỷ thứ 17 ，người ta phạt kẻ tự tử ：không được chôn cất không được cẳu kinh，và tịch thâu tài sản．Tới năm 1670，một đạo chỉ dụ phân biệt 2 trường họ̣p：Nễu kẻ
tự tử là kẻ tinh thần thác loạn, thì y sẽ được vô tợi, ngược lại nếu y minh mẫn tỉnh táo thì thi thê see bị phơi lên phên, mặt úp xuớng đăt, mà lôi đ̛i riểu, rời liệng ra đơng rác. Còn vô phúc mà tự tử không chêt, tương hành vị toại tự tữ, thì cūng bị phạt y nhur kẻ tương hành vị toại sát nhân

Như bên trên vùra nói, sớ người tự tử khá đông, sự tự tử trở thành một cái nạn cho xã hại. Đứng truớc tinh trạng âv nhiêu học giả muỡn nêu tự tự thành một tội phạm, trùrng trị bằng Luật Hình. Trị tội như vậy có lẽ sẽ tạo một luờng dư luận chông laai tư tử, khienn nạn này thuyên giảm đ̂̀ng thời sẽ gây một ãn tượng không đẹp trong đảu óc kẻ chán đờ, làm cho đương nhân nhụt bơt « nhuệ Khín mà lui bưorc không hủy thân nữa. Ví dụ có ngurờ đé nghị hẽ ai tự tử thì sê ghi vào giáy khai tử chẳng hạn, làm cho kè đó phải mang mọt vett inhơ tink thằn đợi vợi hậu thẹ. Nhilu digurời khác đê nghị quyelt liệt hon : thi thê kez tư tư không được mai táng, mà đém quàn tại nhà xác, đ̨̨ dùng vào việç giải phẫu thí nghiệm cho bệnh viện hay trurơng thuốc. Nhur vậy còn chưa đủ̉ nhục, thì đăng luôn danh tinh vào Công Báo, và ghi chú thêm câu: "Tự tự hèn nhát, trơn bờn phận làm người và làm công dân ".

Một vài ohà luật học lại có ý kiy̌n truắt quyên di chúc của kẻ tư tử nếu là tự tự mà chết thật. Nêu tự tử mà lkhông chễt (số còn nặng nợ nhur c6 Kie̛u) thì sê bị coi nhur đã turơng hành vi toại sát nhân, và bị phạt tù, phạt tiền chẳng hạn. Ké cũng tội ng'iẹ̣p!

Tuy nhiên, ̛̛̉ Việt Nam Luật không có điếu lhhoản nào dụ liệu trừog phạt kẻ tự tử. Các bộ luật hiện hành làm ra từ trước, thurờng dựa theo hình luật Pháp quớc mà Hinh Luật này (Code Pénal 1810) thì có khuynh hương cá nhân chư nghia, muốn thừra nhận cho mõ̃i người được quyên
tư quyểt. Luật này còn có 白 muỗn tách lkhzii các quan niệm thuộc tôn giáo, cho nên càng không muốn in theo đường lới của giáo hội xura nay Trong lúc ây, nhà Cách Mạng Pháp, hình nhur lại chịu ảnh hươơng của những luồng tư tưởng mơri, nhur của nhà triêt học kiêm Luật Học Ý-Đại Lợi Beccaria (thè hy̆ 18) chẳng hạn. Trong cuốn tội phạm và hình phạt khảo luận (Traité des Délits et des Peines) của Ông, Beccaria chủ trurơng: trùrag phạt kẻ quyezn sinh không những đã vô ích mà còn bất công. Vô ích vì là phạt một thây ma, vô tri vô giác lkhông còn biết gì là đau đ̛́n khớ nhục (hai tay buông xuôi là hẽ̛t 1). Mật hình phạt dù nặng đ̛̃n đâu, mà không đem thi hành được thì cũng lhông mong gì có cơ thị uy vơri công chúng được. Còn bất công là vì tưu trung chỉ có gia đình thân nhân kẻ tự tử là chịu tửi chịu nhục, vô hinh chung làm lien luy oan de̛n. những: người vô tọi. Đó là một điêu traí bẳn với nguyên tắc cá nhân hóa bình phạt (ai làm nấy chịu), mà chính sách trừng phạt tân tiển ngày nay đâu đâu cũng đang áp dunng. Lập luận như thế, nhà lập pháp 1810 đã gạt bz không đ̌̂ cập đ̛̉n hạng người muốn chết. Và một khi luật không co điêu khoản nào dự liệu, thì tọi không thé nào có được, theo nhur nguyên tắc vô luật bẫt hình (Nullum crimen Sine lege). Mặc dău ai cũng biết là hiện thời hầu kêt các nhà đạo đức học đêu công kích kịch liệt cái lới chán đời tự tử, là một thái độ bạc nhược và vị ký, một tự do quá trớn rất nguy hại cho gia đỉnh và cho xä hệi. Nhưng âu cũng là một dịp đé phân biệt : luân lý hay đạo đức là một chuyện, còn luật thụcc tại lại là chuyện khác, luật thực tại thường phát nguyên nơi luân lý đạo đức nhurng không bắt buộc phải đi iix từng bước của luân lý dạo đức vậy.

Tóm lại, 'trong tinh trạng luật pháp hiện tại, tự tử không phải là một
điểu phạm pháp, trái lại nó tự do nhur việc ăn, việc ngủ̉. Phiến là chỉ phiên nhà chức trách nhắt là Cảnh Sát Công An lắm khi ngoài giơ, ngày nghỉ hay là đêm hôm, cũng phải lo đi vớt xác, đi liên lạc vơi Vệ sinh, với Bác $\mathrm{Sĩ}_{\mathrm{i}}$, dể xin quàn xin lkhám, rồi lo đi lhhai tữ, và đi điều tra. Khơ là chỉ khố quyẽ̛n thuộc thấn nhân, vừa buônn vừa tửi, khóc cũng dờ mà cười cũng dō. Chura biễt chùng, có khi bị đòi lên đòi xuơng, bị thặm vẵ, đîèu tra. Bởi vì ké tự tử thì không bị tội, nhurng người sỉ vả ngược đãi người khác làm cho người ta uất ức quá đâm ra tụ tử; có thê bị khép tọi Bức - tử là tội luật có dự liệu. Biêu 317 Hoàng Việt Hinh Luật ( ${ }^{\circ}$ Trung) :

Ngurời nào lam dưng thệ lưrc hay là bức hiệp tàn ngurợc mà làm cho người ta tụr tử, sê bị phat giam từ I năm đên 5 năm hay phat bacc từ Izo đ đên $600 \$$. Khi nào ngurò̀i phạm tội là con cháu người tự tự, sê bị khô sai từ 6 năm đên 15 năm. Nếur người phạm tội là một công chức. sẽ bị câu cầm tù 6 năm đến 8 năm. Các phạm nhân lại bị xử phải ,chịu tiè̀n mai táng " (Các khoản bąç, bây giờ tăng 20 lẩn).

Cüng vì cái tội bức tử này, mà còn nhơ hời trược ở các vùng que nhà nào vô phúc có ngurời thắt có hay chết đuổi, nếu xem ra có máu mặt đôi chút, thi còn khơ vơri mẫy ông nha lại. " Quan xa nha găn », quan thì chưa biết có nhẫn tâm ľhông, nhưng $\mathrm{Cụ}$ Thừa, $\mathrm{Cụ} \mathrm{Lục} \mathrm{(lắm} \mathrm{lohi}$ cả $\mathrm{C} \psi$ Nho nữa), nhur quạ đói vo được thây ma, đua nhau xui rguyên giục bị, hạch hỏi và̀n vèo, xoay cơm gà cá gai, hoặc... năm ba cắc bạc tiển xe! Cộng vào các khoản chè lá giáy bút áy, nào ma chay lễ nghĩa vợi các nóc xóm làng phút chớc mà xạt nghiệp nhur choci.

$T$RỞ lại vẳn đé pháp lý ：Tự tử vốn dĩ luật hiện hành không dự liệu không trừng phạt，thì đi đữn kêt quả：bao nhiêu những hành động phụ giúp vào cho người ta tự tử，bao nhiê̂u hành động luật kêu là Tùng phạm cũng đ̛̣u vô tội hé̛t．Tŷ nhur ： khuyên nhủ nguròi ta tự tử，cung cẩp phương tiện（súng，dao，thuớc phiện，dẩm thanh，thuớc ngủ，pháo xiết nhânn ngôn．．．．）．Tại sao vậy ？Tại vì muoũn có tùng phạm khảa trừng，thì trước hễt phải có một sự chính phạm khã trùng đã．Ở đây cái hành động chính（hành－dộng tự quyên sinh）vôn không là tội－phạm，không khả trừng， thì nhưrng hành động＂tùng ${ }^{\text {p }}$ phụ đãp vành ngoài，sê không thành vänn đề gì．Đây là một kêt quả tảt nhiên， khồng có cách gì mà làm khác这むưọc．

Dī nhien，trường hợp tùng phạm tự tử đây không thê lẳm lộn vói trường－hợp bức tử bên trên：Kż bức tử là kez tàn nhẫn，độc ác，hành hạ ngưodi ta làm người ta ức lòng mà tự sát．Còn kez phụ giúp đang bàn，là kez có lòng tơt，mà giúp đơ người trong việc sở cẳu；việc tự giaii thoát，để trút sạch nọ trằn ai．
\＃ê ché ngưr nạn tự tử，một vài nhà luật học muốn tẩn công mã̃y agười phụ giúp ãy，và đě－nghị đặt ra một tội mới，tọ̣i « tham gia tự tử＂ （délit de participation au suicide d＇au－ trui）．Né̛u có một tội ahur tội này，thì ké giàu camm tinnh，hay ké vi tham lợi， mà $\mathbf{y}$ 免m trợ cho người khác tự tữ se phải chùn tay．Mồi cá nhân chúng ta vởn không có quyč̀n gì vào sinh mạng của người khác，hà cớ ta lại được phép hùn vào cho người ta phải chêtt． Luật ngoại quớc như luật Anh－cát－lội luật Y̌－dại－lội（code fasciste）trừng phạt không riêng gì những hành động giúp dỡ vật chât，mà phạt cả kez xưi giục，hơn nữa kẻ coi sóc so khoáng， khien người ta tự tử durợc．Nhur cha mẹ lhồng trông nom căn thặn，đé đứa
con tư tữ，thì có thé bị phạt vêt tội tham gia tự tử．Dù sao，đó là việc ở nước người，còn $\begin{aligned} & \text { ơ Việt－Nam ta，xin }\end{aligned}$ nhăc lại，cứr luật lệ hiện tại，kẻ utùng phạm tự tử＞Lhông phải là một ké a khả trừng »．

粦

ÊN đây，thiêt tưởng chúng ta còn phải bàn thêm mệt chút，đ̛̣ tránh mọi sự lằm lộn．Bợi vì có những trường－hợp thoạt nghe thật giỡng hệt trưong họ̣p tùng phạm tự tử vừa ké，mà kỳ thực thil lại khác xa．Mọt binh sĩ bị trọng thương trên bäi chičn trường kêu nhờ bạn đờng đọi két liêu dùm cuộc đđ̛̀i，đ̛̣̂ khz̉i phải ngẳp ngoải hời lâu．Một ke mắc bịnh nan y kêu nài vị Y－sĩ chích dùm cho một
 cực lạc．Cô cậu yêu nhau mà chẳng lấy được nhau，thì rù nhau cô bắn cậu hay cậu bắn cô，định cùng nhau tạc một chữ đồng（ふ̉ bên kia thê giớí） chẳng dè một ngườri lại sỡng sót． Người bạn chič̂n đã̉u，ông thăy thuớc， cô cậu tinh nhân nào chura chết được đây，phải chăng là những tay＂tùng phạm tự tử $n$ ？

Thưa không ！Trong tẩn kịch tự tử，người chêt đâ tự làm cho minh chêt，tự lục nhảy xuỗng sông，lao đâu vào $x$ e，deo minh tụ lău cao xuồng đăt，tự tay thắt cổ，bắn súng，châm lửa thiêu mình ．．．kẻ tùng phạm nói bên trên，chî là kê achạy cờ＂chung
quanh，hoặc khóa dùm clai cưa，nạp dùm viên đạn，hoặc chọ mượn con dao khẩu súng．．．．ân cằn chiểu ǵ ngườ đang sáp vĩnh－biệt minh．Ơ＇ đây，ngườ chêt，tuy lòng muốn chết， nhưng tư mình thì tuyệt nhiên không làm một hành đợng sát nhân nào，mà mọi việc đ̛̉u trông nhờ ở bàn tay người kễ cận，tức người bạn hành quân，hay ông thằy thuớc，hay người yêu của minh．Những người này đã đóng vai trò chủ̉ động，làm cái hành vi sát nhân ；họ chính là thủ－phạm， chứ lhông còn tùng phạm，trong vụ án mạng nêu ra．Có điê̂u là họ giết người，nhurng ļbông phải do sáng kién riêng，mà là do nạn nbân đã van xin cầu cạnh．Vi đậy mà những trừ̛̀ng－ hợp này，luật kêu là＂sát nhân do sự yêu cău＂（Homicide sur demande）．

Hinh－Luật thục tại chỉ đưra ra những điểu khoản hay những lòi le khá đại quât，đés dụ liẹu và trừng trị tội sát－nhân，chứ không minh－thị đđ̣ cập tới hoàn cảnh to le，là gie̛t giúp người ta，đang nói nơi đây．Theo các tác giả Chauveau và Hélie，thì kz sát nhân đảng coi là vô tội．Tại sao ？ Bơi vì ta đă thừa nhận cho mỗi người quyčn tự liệu bản thân，thì từ đó，dù con người tư minh mà hủy thân minh，hay là nhờ cậy bàn tay ＂te độ＂của ngurờ khác dê « thanh toán＂đời mình cūng vậy，điêu cờt yếu là cái $\dot{y}$ chí muớn chết của người chêt，chưr cái phương thức bên ngoài đâu có «ăn nhằm 》．Luật không phạt phurơng thức thứ nha̛tt（tự từ），hà cơ ta lại cẳm đoán phương thức thứ hai （nhờ ngừ̛̀i khác giết minh）．Anh bạn đơng đọ̣i，ông thằy thuốc hay cô y－tá， anh chị tinh nhân sông sót，chẳng qua chỉ đóng mệt vai tay sai，chứ trong thâm tâm họ，họ không có cái ác＇g sát nhân（animus necandis）mà luân lý cũng như luật pháp muỗn trừ diệt ！

Tuy nhiên, đại đa sơ gằn nhur bằu hưt các nhà Luật học và các Tòa Án, đ̛ैu đð̆ng thanh chủ trưong coi sự sát nhân do yêu cău nhur một sự sát nhân đơn thuăn, không hoon thông kém. Vê phuroung diện thẻ chất, tác nhân đả có hành. đ̛̣ạng hạ sát, vê phurơng-diẹn tinh thà̉n, tác-nhân đã có f́ định giett thật, vì một mặt bié̛t cái hành đợng minh là. sé làm chêt người, mà một mặt vẫn chí tâm làm. Nói như bên tuên (tác nhân lkhông có ác tâm) là lăm lận cái \& đọnh vớri cái duyên do phạm pháp. Cẳn để cẩu thành tội phạm là cái f định, chứ cai duỵ̂n do thal luật vẫn bât chẫp. Luật gia có tiếng là Ô. Garçon (từng biên chú bọ Luật Hinh Pháp Quơc) đưa ra một thí dụ, và lập luận nhur sau: Trong một cuộc tự tử song đôi, nểu người nào cầm súng nây, và chīa vào mình mà tự băn, thì đó đúng là tự tử, kê sớng sót sê lhông có tội gì bét. Nhurng ngược lại, ņ̂́u người nọ cằm súng bănn người kia, thì kè nào « xẫu sỡ » mà còn sót lại chura chêt, thì kez đó can tội cố sát ; thậm chí cả hai đ̛̣u cùng sờng nhăn, thi ẫy là một vụ toan cô sát song đôi, vạ̀ cả hai đeैu là những trọng phạm. Chính vì vậy, mà cô' Lưỡng Trưng trong vụ suỗi Lơ - ơ g gặn đây đã bị tinh nghi và truy tơ nhur chúng ta đ̛̉u nghe.

Ấy luật lý cứ rắc rởi tet nhị nhur vậy, nhiêu khi chỉ vì một vài tiêu-dị mà sai một ly đi một dặm, vẫn đê hóa ra lật ngược, lúc vô can, lúc thành trọng tệi, bà con ta ai quá chán đ̛̀r mà định bưng quyên sinh, thì cũng nên coi qua bài này, chẳng gì cūng biět so so khi nào durọ̣c chắc dạ, khôi mươn Luật sur và khi nào có thể làm liên lụy đ̛̂n nbững ân-nhân dã tận tụy vơi minh.


Mây thu phủ kin hàng cây
Gió thu hiu hắt nhẹ bay lá vàng Thuyển ai vỗ sóng nhịp nhàng Nước xanh thăm thăm soi hàng dừa non Cänh xưa vit có linh hổn
Thả̛u chăng đurợc những nổi buổn tâm tuv Nôi buổn gữ̛ đền quê xura
Liểu xanh hời có buông tơ trước nhà
Đào hổng xuân có nở hoa
Vừòn lê bao độ sượng pha dãi dẩu
Thu nay nhur gọi mach sẩu
Thu xura ai nhớ con tàu lênh đênh Trãi bao nhiêu nỗi điêu linh
Tim nơi đât sồng yên lành tự do
Tình quê bao nổi hẹn hò
Người đi kè ${ }^{*}{ }^{\circ}$ bao giờ gặp nhau
Con sông ai xé nhịp cẩu
Non xanh ngơ ngấn mặt sấu chia phôi
Nhị-hà sóng vổ đấy vơi
Nhớ quê nhớ cảnh ng̣âm ngù̀i lòng thue
Surơng thu lạnh ngắt song hố
Đêm thu pha ánh trăng lờ mờ soi
Phòng thu thao thức canh dà
Mớ trang lịch sứ nhớ người ngàn xura
Nhớ người cung kiềm anh thur
Thù nhà nợ nước phàt cờ chinh yên Mê-linh danh mãi lưu truyển
Khói hurơng kia vẫn thơm nghìn muôn thu Guoom thiêng ai dẹp loài nho
Bạch-aàng-Giang vẩn chuva mờ bơng gương Tây-Sơn phầt ngọn cờ vàng
Đông-Đa môt trận dẹp tan quân thù Hồn linh hurơng khói xa đưa
Danh thơm kia vẫn chura mờ thề nhân Bê đâu bao độ chuyền vẩn
Tầm gương anh dũng bao lẩn treo cao Sông sâu ngăn lương sóng đào
Bắc Nam nồi lại nhịp cẩu nhuv xưa Cỏ hoa kia vẩn đopi chờ
Chờ xem hương sác mà tô tranh đời

HÖNG-THIÊN

# CÅNH－SÁT CHIÊN－DẤU YÓ＇I CÔNG TÁC CHEÉN－TRANH TÂM－LÝ 

$\tau$RONG một sớ báo trước，chúng tôi đã có dị̣ giơoi thiệu vờ độc giả một binh chủng mới，＂LỰC LƯỢNG CẢNH－SÁT CHIÊN－ĐÁU VỚT TIÊU BOẢN CHỬ－LỰC $611 \%$ ，đ̨̨ độc giả có một ǵ niệm ľhái quát về tở chức cũng như sự cơ gắng của ngành Cảnh Sát Quỡc Gia trong giai đoạn hiện tại．

Lân này chúng tôi xin phép được trở lại CẢNH－ SÁT CHIẾN－BÃU với công tác CHIỂN－TRANH TÂM－LÝ．

Như ta đã biêt trong cuậc xâm nhập và phá họa miên Nam，bọn Cộng phỉ không đơn thuần dùng quân sự đọ tã̃n công chúng ta，llhông chỉ lấy võ khí đẻ̉ bớc lột giét hại lương dân mà chúng còn dùng đủ mọi hình thức đ否 đạt được mục tiêu xâm lăng．

Chúng để cao chủ nghĩa Cộng Sản đẻ̉ mê hoặc lường gậ nhân dân đ̛̃̉̉ lôi cuỡn quẩn chúng，phỉnh gạt，dụ dṑ dông bào theo chúng．

Đặc điểm của cuộc chiễn tranh mà chúng ta đang phải đương đâu là một cuộc chiên tranh không giơoi tuỹ̛n，do bọn côn đồ Cộng phỉ gây nên，lấy lý tưởng đời đâu với lýy tưởng，cho nên cuọc chiên tranh ngày nay còn được gọi là cuộc chién tranh chính trị．

Mục tiêu chính của CẢNH－SÁT CHIÊN－ĐAXU là bảo đảm an ninh và phụng sự Quớc Gia Dân Tộc，nên ngodi lãnh vực võ trang vật chất bằng vũ khí tởi tân， trau giò̀i binh nghệ，điêu luyện thám báo，người chiến sĩ Cảnh．Sát Chị̛n－dãuu còn voo trang durới hình thức chánh trị．

Bởi vậy，song song vơi sự nõ lục về quân sự và chuyên môn，Tiêu Đoàn Chủ lự Cảnh Sát Chiẽ̛n－Đã̉u 611 cūng đã được phát triển mạnh về công tác CHIẾN

TRANH TÂM LÝ và đurợc thể hiện dưới mọi bình thức，áp dụng mọi kỹ thuật từ thô sơ đơn giản đẻ̛n tinh vi khoa hepe．

Tính chất của Cảnh Sát Chiẹ̛n Bẫu là «dân－tộc n， ＂dân－chủ»＂và « hiện đại hóa．＂

Dân－tộc ：vì Cảnh sát Chiữn đẫu là một bộ phận của nhân dânn，chiễn đã̉u dể bảo vệ quyờn lọ̣i của Quỡc gia，tiểu diệt Cọng phỉ đ̛̣ bảo tờn những giá trị C⿸尹口 truyčnn của dân tộc．

Dân－chử ：vì Cảnh Sát Chiến Đâuu lãnh trọng trách bảo vệ nển dân chủ của chính thê，do nhân dân thành lập nên．Mọi hoạt động phá hoại hay ngược lại
 ĐÂU tiêu diệt．

Hiện－đại－hóa dê theo kịp đà phát triể khoa học biện nay hẩu có thẻ̛ làm tròn nhiệm vụ chơng mọi bình thức xâm lăng，tiêu diệt mọi kę thù của dân tộc đở bảo đảm sinh mạng và tai sản của nhân dân．

Cho nên trong phạ̀m vị Chiễn－tranh Tâm－lý，của Cảnh sát Chiển đa̛ư，ngoài trọng trách thường xuyên là giáo hóa đội viên để kiện toàn tổ chức và chuả̉n bị tinh thẳn hàng ngũ，mọi kiến thức còn được trau gi̊i onhãt là chánh trị̣ để nâng cao trình độ hiểu biết và bởi dưởng cho đội viên có một lý luận sáćc bén trên tiêu chuăn Quốc gia và chỡng Cọng hẩu thực thực hiện công tác Dân vận và \＃ịch vận có hiệu lực．$^{\text {．}}$

Vb̛i tánh cách đặc biệt như vậy，các chiẹ̛ sĩ Cảnh sát Chiến đả̉u không phải chỉ làm nhiệm vụ thám báo， tăng cường bảo vệ an ninh và hành quân Cảnh sát tiêu diệt địch mà còn phải thị hành những công tác có tinh cách chánh trị như vận động quăn chúng，giúp đõ dân trong công việc hàng ngày，giác ngộ dịch quân và thuy\％̛t
（xem tiểp trang 57）

$M^{\circ}$
ỘT đâm tởi trong tháng năm, năm Ky̧y-Họi, một đém mura dăm urbot át khién cho đường xá trơn trurột, xe hơi đ̛ang chạy thăng lại khó ngùng cho có hiệu quả, bót CảnhSát Quận G... thuệc tỉnh X... được người đưn báo tin có một người đàn ông nằm sóng sượt hấp hời trên đường từ Quân-ly, ra Châu-thànhh, bên cạnh có một chié̛c xe đạp bị hur nát.

Nạn nhân liển được chở đi bệnhviện cưru câp nhươg chẳng bao lâa đả trút linh hôn, không kịp trởi lại điêu
ngodi chǐ̛c xe dạp đả bị hur của ngừ̀i bạc phurbec, còn nhiěu mãnh kiểng bê rơi xuơng đăt gằn ly đường thuệc loại kièng đđ̀n xe hooi dính dầu sơn ; đây là sorn màu vàng mà ta thường tháy ̇̉̉ phânn nửa trên kiéng đ̛̣n pha xe hoì, theo luật lệ luru thông bắt buộc phải có, đé̉ \&̌hông làm chói mắt người lái xe ban đêm đi ngược chiều.

Vón các mảnh kiêng bê lượm được, điêuu-tra viên đem ráp lại và nbận thẳy đấy có the̛ là một loại kiêng mặt lời, có những đưrờng sóng theo

## glều tra một vẹ <br> TAI NAN XE HOI

 \#ỤNG NGƯỠ', BÒ Chạ$\star$ Nguyễn-Công-Chánh

gì cho Ty Cảnh-sát khai thác vê tai nạn luru-thông khié̛n y bị thiệ̣t mạng.

Khi giai pbẫu tử thi, Bác-sī Giám-định-Viên do Tòa-Án triệu-dưng lập chứng-y pháp-thur nêu rõ kẻ bãt hạn chết vì vỡ sọ ; ngoài ra còn đurợc thây trên thân thể nhiču vett throong bâm tim và vét thurơng nặng hoon hêt là băp thịit đùi bên trái bị xé tét ra.

Ong Trương-Ty Cảnh-Sát phụ trách cuộc điêu-tra, liênn thân bành đ̛̛n nooi xảy ra tai nạn đé quan sát. Viênchức này đã tiom ra đưrọ̣c tại chõ,
chiểu dọc, binh thức riêng biệ̀t. Sau khi nh̀̀ các thợ chuyên môn xe hori xeen xêt, điểu-tra-viên được biết các. mânh kiên tuy không còn thấy nhān hiệu, nhurng đoán ra là kiểng đèn pha xe hoor hiệu «CIBIE» hay «MARCHALn và loại xe đurợc gẳn 2 hiẹu đđ̀n này thương là các xe CITROEN.

Trên đurờng xầ ra tai nạn người ta được biết có rât nhiêu xe e lô n hiệu "CITROEN» chở hành khách trên những đoạn đưừng ngăn, ngày lẫn đêm. Cuộc suru tâm rẫt ráo riêt.

Nbân-viên Truy-tăm của Ty CảnhSát cho mòi từng chủ̉ nhân một đem các xe tink-inghi phàm pháp trong vụ
 "xc lôn có đ̌en bên phải về phía trước bị bể chưa sửa chữa laii, và trển kiểng che gió phía trước có dấu nứt rạn, trong đó còn tìm thấy vài sợi tóc nhỏ sót lại ; các tang vật nhỏ này đã được thâu lượm về đê xet.

Xe này đã nghỉ chay tù̀ vài ngày trước khi bị triệu vと̛̀ bót Cảnh sát ; chủ nhân viện lē rà̀ng xe cû có máy trục trặc cẳn sữa chữa, còn thùng xe thì phải sơn phết lại dể dư-bị cuộc kiêm-soát định kỳ của Sở Công-Chảnh.

Trong khi bị thẳm-vẵn, tài-xé xe « $1 \hat{0}$ " bị tinh nghi chới dai và viện nhiéu ly lé xe của anh ta không chay trên đưừng ãy vào bửi đêm trời mura lónn có người bị xe đụng; còn chủ nhân thì quả quyđ̛̃ không đem xe ra chạy ngày nói trên mà cūng lobông cho ai murợn chiéćc xe này dể dùng việc riêng, như mọi người đ̂̉u biết trong vùng ông trí ngụ.

Trong lúc xem xett nhūng sợi tóc còn dính trên kiêng xe hori phía trươrc, điêu tra viên thắy một sội tóc có những đặc đỉ̉nn trùng với tóc ngướ bị nạn : chiču dài, màu tóc, chât dính vô tóc, binh thức óng tủy v v...

Tòa-Án lập tò triệu dưng Sở-Giảo-Nghiệm đ̨̛̉ quan sát các dấu vět và nghiên cứu tang vật, muc đích đả chứng minh hợ pháp xem xe TRACTION sớ XXX có phải là xe gây ra tai nạn luru-thông làm che̛t ngừi.

举

$T$HI hành tờ triệu dụng của BiệnLý Cuộc, Sỏ Giảo-nghiệm phái nhần-viên mờ cuộc quan sát tî-mỉ xe ulô" hiệu CITROEN kiẻ̉u FAMILIALE TRACTION AVANT, và


Hinh $\quad$._ Hinh chup mot phón đen pha xe hoi co mũi tên chi vi-tri tim thày mānh kieng be dalugm tực, dé dùng vdo cực so đo so khofi


Hinh 2.-Hinh chup mdnh kiêng còn dinh lai trên vanh dèn phe; hinh ndy dượ rưa lôn ngượ lai đbi vòi hinh trưof ce nhạn xet cho dê.
(Md̃h kiêng tang vật được ghi dàu I PC)
nhận thấy đèn pha phía trước bên phải bị móp méo một phă้n đáng lử. Trong vành xi-kền của chụp đèn pha, có một miễng " canh » (cale) bà̀ng cao su hình tròn, dùng để kêm chặt kiêng đ̇̇̀n trong khuôn. Trên $1 \not{ }^{\circ} \mathrm{p}$ cao su mỏng này, bè ngang cỡ 5 ly , còn
dính lại nhiều mäuh nhỏ của kiểng vỡ. Trong sỡ những mãnh kiễng vỡ này (đ̌̌̆m được cả thåy $10 \mathrm{mảnh}$ ), còn sót lại mẹt mảnh tương đới lớn ; vị trí nó trên miêng lót bàng cao su được thầy trong hình sau đây, theo chõ có vêt mũi tên (hình sớ 1) và chỡ
ghi dấu bằng 2 chũ 1 PC (hỉsh sơ 2).

Trong việc nghiên cứu tang vạt bằng kiêng hiên vi, chuyên-viên đưực thây trên mệt mảnh ki̛ng bê luoom được, có nhiểu dẩu vết nhỏ thuệc chất caọ su đen, loại cao su của tả̉m ucamh 力 (cale) kî̀ng dèn pha. Các dẫu vêt cao-su này có hình nớ, lời lên trên mặt mảnh kiéng, bia hình rát go ght, trông rảt dễ thấy. (xem hình só 3)

Đên phiên nghiên cứu dău vêt trên miểng lót kị̛ng đèn bẳng cao su thì thấy có shững lô lōm vố, phù họp với hình của các miếng cao su edn dính lại trên kị̛̂ng đ̌un bê.

Hinh sờ 4 đurợc rửa lận ngurgc dę dê thây sur turơng dâng giữa hinh các miêng cao su nhỏ dính trên mìng kiêng bể và hình các lỗ lõm còn Aurợc thäy trên tầm «canh" cao ou.

Sau hết, khi phơi hợp các mảnh kiểng do đielu-tra-vien lượm tại chô xảy ra tai nạn, vori mãnh kieñg còn dính lại trong vành dèn pha xe timh ${ }^{-}$ nghi phạm pháp, chuyên viên Giảonghiệm đã tim thẩy thêm mệt mị̛̂ng kiéng thứ nhì (ghi là 2PC tren hinh
 dinh những phản nhỏ của chăt cao su, thuộc vè̀ thành phẳn tả̉m canh (cale) bàng cào su của kiêng đ̀̀n.

Việc so đọ ky luỡng cho tháy trên lshoanh cao su của đèn pha cüng có những dău lõm hình thức giờng vời các miềng cao su dính trên phăn mảnh kifung 2PC.

Tiêp tucc cuệc điểu tra đê suru tả̀m bằng cór cu thê, chuyzn-viên tim thây trong đìn pha có kiếng bê vẫn còn lai bóng đìn mà chủ xe chura co thì giòr hoặc chưa đé $\dot{y}$ đ đ̛́n việc tháo ra thay thế ; bơng đ̀̀n không bế nhurng giây tim đèn bị đứt rót xuống.

Chúng ta đurợc bié̛t trong mổi bóng đ̌̀n điện loại thường đ̌̌u có một giây tim cuớn tròn hoặc theo hình ruột gà, hoặc theo hình chữ M , chūr V .


Hinh 3


Hinh 4


Hinh!5
v.v... Giây tim ẫy thurờng làm bằng chất «tungstène" và kḥi vặ̀ đèn"thì tim cháy sáng lîn.

Bình thườnǵs giây tim đèn vẫn dính vào 2 điệ̣n-sực trong bóng đèn, mặc dău xe chạy trên đừ̛̀ng gô ghĕ.

Tuy nbiên, khi xe đụng mạnh vào một vật, hoặc bị một vật phía ngoài đụng vô, thì sư đụng chạm mạnh có thể gây ra một sức động, có thê làm bés bơng đ̀̀n, hoặc giây tim bên trong bị cong vẹo đi hay đứt rớt xuơng

Trong lúc Giảo-nghiệm xe tìnhnghi phạm phạ́p nói trên, việc xem xét bông đ̀̀n đã cho thây giây tim bị đứt rớt xuổng.

Sự kiện trên cũng chứng minh thêm rà̀ng xe tình oghi phạm pháp đã va chạm vào một vật gì trong khi dang chạy. Sức va chạm tính ra theo tớc lực xe (ví dụ 50/cs giờ) và súrc nặng của xe (ví dụ 1 tẫn), thêm vào đó sức nặng vật bị đụng, (ví dụ một người trung bình cân 50 Kilos), xét
 gây tởn hại vật chất làm bề kiểng đèn, hư giây tim của bóng đđ̀n pha và có thê gây tử thương cho nạn nhân.
*

$T$RƯỚC những bà̀ng chứng không chới cải được, tài xế xe CITRO. EN FAMILIALE dói trên đã thú nhận tội lỡi.
N. C. C.

Hình 3.- Hình chap và rọi lớn dáu vềt cao su dinh aối trên $I$ mánh kiêng bé cula dèn pha xe hờ.

Hinh 4.- Hinh chup thành phẩn cả̉ lơ lờm để lại, do chât cao su bị rút tách rời ra khdi tàm lót kiêng dèn bàng cao su.

Hình 5 - Hai mánh kiêng bé tim thày đéu co đặc diém giông nhau chưng to da từ I dèn pha bị ıdch rời ra trong khi xe va chạm vdo mp̂t vật..

## VỤ ÁN

\section*{TRÊ

(Tiêp theo và hêt)

\section*{,

## , <br> 

䜤 Một cuộc khám nghiệm «trông gà hóa cuốc »

* CÓC bị TRE kiện phản tọa «cáo gian ».
*) Quân sur "Nhái Bén» trố tài, minh oan cho CÓC đế chayền bại thành thẳng.

TÎ́P theo cuộc đới chất giữa Trẳn-văn-Cóc và Nguyẫn. văn-Trê tại Phủ đường Hà-Giang, Quan Tri-phủ Đầm chưa thé phán quye̛t được vụ kiện vì còn nghi ngd thiễu y̛̛u tố buậc tội, nên đã phải ủy cho thầ Lục-sự cùng Nha Lại tức tớc đ̛̣̂n khám.nghiệm tại trương
 thu thập thêm tài liệu.

Trước thăy sao tó một đoàn kéo nhau vê thôn Bạch-Cờc, bắ Tống lý hướng dã̃ đ đên Ao Trê. Đên nori, các thầy đứng trên bò quan sát. Thấy một đản nòng nọc đang vây vùng bơi lội trước hang của $\mathrm{Trê}$, nhin $k \tilde{y}$ thấy chúng đैैैu đâu dẹp, đuôi dài, giơong cá Trê như đúc, các thầ Nha lại đěu đơng thanh kêt luận rằng :
... Chi nữa hổ nghi ?
Đẩu, đuôi, hình tượng giống Trê quá rởi !
Thẻ̛ là các thây lập ngay biên bản, ghi rõ những sự mắt thấy tai
nghe, rời lập tức trở vê Phủ đường phúc-trinh lên Quan Phủ:

- Trê kia qử có tình oan,

Hiện có Tông, Xã ký đơn vể trình.
Đöng thời, Quân sư của Trê là Ly Ngạnh dệe trình tiếp theo một lá đơn kiện phản tọa lại nguyên cáo là Trằn-văn-Cóc về tội cáo gian, bằng cof là Nha Lại đả khám xét kỹ càng, đêu công nhận đàn nòng nọc này đích là con đ̛̉ của $\mathrm{Trê}$, vì chúng đều có đuôi, biết bơi durơi nược, không có chân, chả có điẹ̛m nào khả dĩ chứng minh được rà̀ng đó là con của Cóc.

Sau khi đọc bản phúc-trình của Nha-Lai và xem đơn kiện phản tọa của Trê, Quan Phủ cả giận, đập án quát tháo vang cả Phư đường, sai lôi Trằn-văn-Cóc ra tra tân, hải tại sao dám ngạo mạn đường quan mà đi cáo gian:

- Nay tờ Nha khám trình đây Trê kia là đứa tinh ngay có gì ?

Cóc lạy van mà thưa rằng: i $\quad i=$

- Lại Nha đã giấu cho Trề lăm điểur
Chẳng.qua hời lộ đã nhiều,
Cho nên mới nói mè nheo những.
lö̀!
Bọn Nha Lại nghe Cóc tơ cáo như vậy tức quá, liênn trình quan Phủ cho phép tạm giam Cóc lại đê xét sau. Thệ là Cóc đlang ở địa vị, nguyên đơn bồng trờ thành bị cáo và bị nà̀m xà lim thay cho anh cá $\mathrm{T}_{\mathrm{re}}$ :


## Thằy cò trứ danh : <br> Nhái Bén xuất hiện

Đang ở thế thắng bồng lâm vào cảnh bại, vợ chờng Cóc cay lắm, nõi oan khó giza !

- Cóc ngồi ngắn thở, dài than,

Những là tức ruột căm gan cho àòri!
Biêt chăng họa có ông trờ $i$,
Nghiên răng có thầu? Xin soi xét cùng!
Trằn trọc bên cạnh tường nhà giam, vọ chơng Cóc bàn tính thâu đêm, sau quyẽt định : phải mau mau đi tìm một vị quân sư đ̂a mưu túc trí, một ông thầ Co thật trứ danh mbi đủ mánh lơi đés chọi nhau với ḅ̣n cá Trê và Lý $\mathrm{N}_{\mathrm{gapan}}$ được.

Vọ̣ Cóc là người đảm đang, khôn ngoan quyền biến lăm nên an ủi chờng rà̀ng :

- Đua nhau cái trí mà thôir

Chä̉ng mừng khi được, chä̉ng ngùi khi thua
Thiêp xin đêm trdi, ngày lo,
Quyềt tâm trd dược oán thù mới thôi!
Cóc đang lúc quẫn trí, nghe vọ bàn hợp lýg liễn tán thành.

Thế là hôm sau vọ Cóc khăn gói đem theo tiền bạc lên đường... tim thây Co đe̊ gõ một thế cơ bí.

Thím Cóc quả là người tài đảm, kiên nhẫn, suớt mây ngày đêm lặn

1ọ̣i khấp vùng tù khu Chão-Chuậc đđ̨a Enh-Ưong, các chi chòm chủng
 kę tai ba.

Một buổi sáng tròi mura tằm tã, thím Cóc đang bì bōm lặn lội bỗng gặp bác Êch dang i-op ca hát dưới bưi cơ ; nhác tháy thím Cóc, Ech vọi nháy ra chł̀ hozi:

- Rả̀ng: đâu mà đền đây ta? Cớ sao thân thé coi mà kém xuân! Lõ làng có việc chi chăng ?
Bà con nói thật xin đừng giâur nhau.
Thím Cobe nghe người « đ̛̀ng bàc. hỏ̉i thê bỡng mủi lòng, xụt xuì kê 1 š sur tình và nhờ Ech chỉ họ một vị quân su đ đả vã̉n kę gỡ oan cho chlng.

Éch nhắm mắt suy nghĩ rơi trả lời :
—Ở đây đổng trá̛ng nuoớc trong :
Cành tôi tiềng cả, nhà không cógl!
Nghé lời chị nói nằn nì,
Động lòng muốn 'giúp, tiếc gì công lênh.
Rành nghể thẩy kiện trứ danh, Có chàng Nhai Bén thurc anh bọm già.
Đơn từ, muru mẹo vào ra,
Một tay tráo trơ coi đà ngon không.
Muón cho các việc mau xong, Phải tìm ngay đền hờ cùng sự duyên.

Theo lờ Éach chỉ bảo, thím Cóc vội vã đi ngay, tìm khắp ao, hờ, bơ, bưi, không thầ Nhái Bén đâu cả. Mãi một bửi trưa nọ, di qua bò̀ ao sen trước đình, bð̃ng tháry Thầy
 một cái lá sen non xanh biêce, giữa cảnh nước trong gió mát. Bén đang ư ứ ngâm tho ! Thím Cóc mìng quá vội tới bờ cỏ chẫp tay vái dài, cung kính chào Bén. Bén ngước mắt nhin, khẽ gật đẩu đáp lẫ, mắt hấp háy, hất hàm h3i bằng giọng điệu « đàn anh ".
— "Ta chào thím Cóc đên chơi,
Việc gì mà phải tìm mời đên ta ? Dăm ngàn nước thẳm non xa,
Cớ sao mà khéo lân la biết đường? "

- Cóc rà̀ng : muôn đội ơn chàng,
Vİ tinh nên phải đa mang với tinh.
Nói ra lảm sự bát bình,
Nhịn đi chẳng được tức minh lắm thobi.
Trê kia lây thịt đè người, Đơn từ điên đảo máy hối khó thay!
Quàn tham, Lai cũng chăng ngay, Vậy nên Cóc bị đọa đày bây lâu. Nghiz tình càng thâm càng sấu, Biêtt cùng ai rõ nông sâu mà bàn. Vậy nên chằng quàn đường trừ̀ng,
May nhờ bác Êch mới tường Tôn Nhân.
Thôi thil lẽ dại, aường khôn, Dám xin chi giáo tôi con aurọc nhò
Luật sur Nhái Bên quả 1à bực thông kim bác cô, luật pháp, mưu lược hơn ngườ. Nghe thím Cóc ké $1 \hat{e}$ con cà con kê, Bén vẫn thản nhiên rung đùi, tay xoa cằm, mắt nhìn bụi sen lá xanh bông trăng, miĉ̣ng tủm cười rừi, coi là câu chuyện
trẻ con! Một lúc sau mór thong thả, giōng giạc mà truyk̀n rà̀ng.
-... « Ngán chuyện đàn bà, Làm gì việc dày, khéo mà là quanh. Tuy cùng một kiệp phù sinh, Giồng nào giồng å̀y tranh giành làm chi ?
Trê kia là đứa nguz si,
Chằng qua tham dai, nghî gì nông sauu.
Thôi đừng kiện cáo chi nhau,
Con còn dưới nước dể hẩu làm chi ?
Đế cho Trê nó bù chìr,
Đứt đuôi chúng nó tìm vể là hơn.
Thực là a dạnh bất hur truyền n, Nhái Bén tiên sinh quả là tay sùng sô, ly sự và từng trải việc đơri, nói thật chí lý, rẳt đúng luật... thiên nhîên. Ừ mà phải, vọ chð̛ng cái anh Cóc này thật là vơ vân, xuẳn động. Trờ sinh ra có loài có giông riêng biệt, Cóc thì vẩn là Cóc, Trê vẫn cứ là Trê, cha nào con nấy, nhằm làm sao được. Cái tên Trê kia gian tham nhưng ngu lắm, biết quái gì! để yên cho nó nuôi nã̃ng bù chì, độ mấy hôm nữa, đ̀àn Nòng Nocc kia nó rụng cái đuôi đi, mọc ra đủ 2 tay 2 chân, biễn thê thành nhưrng chú Cóc con chính cơng, thé̛ là chúng nhẳy lên bơ tim về vóri bỡ Cóc, mẹ Cóc nó, tên Trê tham lam kia chỉ còn nước há miệng kêu trợi chứ làm cái thá gì được ? Vậy, kiện cáo nhau làm chi cho nó mệt, hơn nữa tinh ngay ly gian, lức này đàn con còn $\begin{gathered}\text { ơ dưới nước bà̀ng cớ đâu }\end{gathered}$ mà minh oan ? Tớt hơn he̛t là binh tĩnh chờ ít hôm nữa, con nó bò về lúc ầy sẽ thảo một lá đơn, dẫn cả đàn cun lên Quan Phủ đé tục trinh rởi lãnh chàng Cóc vê, có phải hay hơn không ?

Sau khi nghe Bén tiên sinh dạy bảo, tình lý rō ràng, thím Cóc mới vỡ lê mừng thằm. Nhân tiện, Bén quân sur thảo cho vọ Cóc lá đơn
"tục khờng » lời lẽ khá đonh thêp nhur sau:
— « Nguyên danh Trẩn-văr-Cóc, khằt vi thôi cứz sụ̀ : vị Trê gian khiền, nên Cóc thân oan, sự âã tỏ tường, vậy nên tực-không Trời sanh có giồng, ai dảm tranh càn. Trê qua lòng tham, tim đường ẩn chăp, má̀y phen thám bắt, tin tức vắng không; nay ãa khỏi vòng, trở vể đất cũ, trấn tình cụ thử.

Đổng đổ nhũng tệ, Cóc tôi yều vế, nên phdi đành im. Vị thử phục quỳ, ơn trên soi xét. Giãi bày các tiêt, nhờ lương cao xa, gia cánh vui hòa, khơi đường oan khồc. Vạn vạn tạ.

Trănn-văn-Cóc khầu bẩm
Sau khi nhận đơn và nghe lờr quân sur Bén chî giáo, thím Cóc ra về hớn hở, tìm đ̛̃n trại giam báo tin cho chàng Cóc biêtt, dặn cứ yên trí, rời thím Cóc vê nhà nằm nghị chờ kễt quả săp đăn.

Đứng như lời vàng ngọc của Bén tiên sinh, chỉ mẫy ngày sau, no ngày đủ tháng, đàn Nòng Nọc đêu rụng đuôi, mọc đủ tay chân và lū lượt từ ao Trê kéo nhau về nhà Cóc một đàn đông lúc nhúc. Vọ̣ Cóc vui mừng quá, lập tức cầm đơn và dắt cả đàn con đi theo lên Phủ Hà. Giang minh oan cho thầng bơ Cóc. Quan Tri Phủ Dầm xem đơn «tục không », nhìn đàn Cóc con lâu nhâu trước dinh, ngài mớri nhận ra là mình đã lầm lõ̃i khá nặng, thầm quở mấy thằng Nha Lại cung quá lò mò , trông gà hóa cuớc. Ngài lại nỏ̉i gịạn, ra lệnh bắt ngay tên Trê đánh cho một trận. Trưbc bằng chứng hieñ nhiên, Trê hết cbới cài.

Quan Phủ nởi trạ̀n lôii đỉnh, truyền đòi bọn Nha Lại phụ trách cuộc khám nghiệm hôm trước ra, xài
 Biện xét lại vụ này.

Sau khi cứu xét, các ngài đe̛u nhận là bé cáa lẳm và đô lỗi cho tạo hóa
đảo điên, sinh sinh hóa hóa như trò quî thuật khieñ cho các ngdi người trằn mằt thịt khó mà nhận định.

Quan Phủ liên phán quyǧt chung thả̉m :

- « Cứ trong lỷ luật mà coi,

Lưu tam thiên lý tội ngươi đã đành.
Bao nhiểu lễ vật sá́m sanh
Truyền Trê phải chịu cho thanh mọi bê.
Cóc kia, thôi chớ nằn nì,
Được con là trọng, kêu chi thêm càng.
Trê kia, quá có gian tham
Đã đem đày chồn xa đường thì thôi., "

Vợ chồng Cóc thắng kiện, dâng một mâm lễ lên tạ ơn quan phụ mẫu. Có lẽ Quan Tri Phủ lúc này cūng ngượng quá nên từ chới lkhông nhận lề, truyền trả lại vơ chờng Cóc.

Mẹ Cóc dắt đàn con, bớ Cóc tay burng mâm lê vật, kéo nhau ra công Phủ đưừng. Bọn Nha Lại trông thãy bở, vội xô ra kể lẻ ơn nghĩa, kê thì đòi món tièn" «lè» trà nước, kê thì xin bao chè, chai rượ :
— Bước ra khơi chồn công đường, Thông Chiên giật lể, Để Tôm cướp tiển!
Thật là vui vê và loạn xà ngằu,

bậc lộ hé̛t tác phong Nha Lại cô hủ và nhũng nbiêu.
— Được kiện Cóc trở ra vè,
$H ?$ hàng náo nức, đẻ huể mừng vui ,
Trà sen rượu cúc thânh thơi,
Cóc ngổi chịu chuyện, Bén ngổi ngàm tho !
Cái cảnh vọ̣ chờng con cái đoàn tụ thật là đầm ám ; lúc này, BÉN tiên sinh thự đáng đurợc tôn trọng nhur một triétu gia chân chính vậy.

Thura các bạn, vụ án Trê, Cóc trên đây phải chăng là phản ảnh của một nếp sông phiên toái khi xura ở sau lũy tre xanh chắt phảt.

NGUYÊN-VÅN-ICH

Con ngưa không cương là con ngưa vô dụng. Hơi nước là sức mạh nhưng đỉe bay tỏa lên thì không bờ ích vào đâu. Một thác nước được điều khiền mới kéo được guồng máy. Cũng thế, người đò̀i phải có mục đích biết định hướng và tự chủ mới bổ ích.

## H. Fosdick



HITLER

Lời tòa soạn.- Trong BAN_DAN số 5 phát hành ngày 15-7-1960, trong bài "Gián- điệp Đức" bạn Ngoại.Tuyến đã viết tóm tằt vể cuộc đời và nhũng hoạt động của Đô-đốc Canaris, một điệp viên ghê gớm nhất của chế độ Đức Quốc-Xãa, trong Đệ-nhị thế chiên.

Sau bài đó, có nhiểu bạn đọc gửi tho vê Tòa soạn tỏ ý muốn biêt rõ hơn vể Canaris và các tốchức giản- điệp. Đế thỏa mãn phẩn nào qui ạoc giả BAN-DAN, bạn N.T.H. sẽ lẩn lươt trich dịch quyền «Gián điệp và phdn bội trong thê chiên $I I$ " của Kurt Singer.

Trong quyến sách này, tác giả trình bày những hoạt động gián điệp trong thé chiền vừa qua, từ các nước miển Bắc_Cực đến Phi-Châu, tì̛ Phán.Lan đến Hą-Uy Di,tù Nhật Bản sang Gia-Nã-Đại. Theo lò̀i tác giả, chín murơi lăm phẩn trăm những nhân-vật và sưr việc trình bày trong quyến sách này đã aược các tài liệu hoàn toàn thật chứng minh, chi vài tên được thay đồi hay bỏ qua đê bd̉o vệ bi mật của nhiểu người của Đồng - Minh hiện đang còn hoạt đọng.

TR O N G mọ̀t sáng lịch sử của ngày 1 thảng 9 năm 1939, một ngurời tầm vóc thấp, y phục đưng đắn, khòng có vẻ gì là một nhân vật quan trọng, đang đi bách bọ̀ trèn con đường Withelmstrasse ở Bá-Linh thủ đờ nurờc Đúc. Lúc ấy, thế chiến thứ II đã bắt đẩu vài giờ rời. Quàn đọ̀i Đức đã vượt bièn giới Ba-Lan. Cảnlı sát Bá-Linh đã chận đưng sự giao thông trèn con đường Withelmstrasse. Chính quyè̀n Hitler khòng muốn clứng kiến nhựng cuộc hiểu tình tỏ lòng ái-quớc hay có tánh cach khác trưóc các dinh thut cuaa chinh phư.


## uà <br> PHAN BOI

Tác gid : KURT SINGER

Ngırời thấp bé nà̀y ung dung đi qua một cách dé dàng cảc hàng rào canh gác dinh của Quốc Trượng Hitler, một kiên trúc vỉ đại phản tòn giáo nluur đài Babel trong thánh kỉnh. Người nầy tiến vào trong tòa nhà, trước mặt Sĩ-quan hà̉n cận của Hitler, một Sĩquan cao cấp với phù hiç̣u dinh trèn quân plụ̂c màu xanh sậm. Sĩ cutan nầy nghiêm chỉnh giơ tay chào : «Hitler muôn năm, thura Đô-Đốc."

Người thắp bé đtự̛̣ kinh trọng nầy, trong bờ y phục dân sự, là một quàn nhân. Ông vừa được thàng cẩp thily sư đô-đốc và hiẹ̀n đang vào yčt kién đẻ câm
tạ Hitler. Ong thuộc các ngả trong dinh thự ghê gớm của nhà độc tài, biết rỗ các phỏng, caic cầu thang cùng các hành lang nhur uhà ông. Các cô̂t trụ lỏng lánh màu bạc, vàng không làm ông chỏa mắt, và ông cũng rất thản nhiền trước các phòng lát toàn cẩm thạch hay các hành lang trưng bảy nhiều họa phằm vỉ đại ca tụng chiễn tranh. Mọi vật nơi đây đới vởi ông quáa thân thnọc.

Người được viên Sï-quan hầu cận Hitler gọ là Њô-Ұốc là vị tẫn Sĩ-quan chỉ huy tổ clứrc gián điệp và mật vụl Fức trong trận đệ nhị thé̛ chién.

## trong



## N. T. H. trích dich

Đò Đốc Walter Withelm Canaris là mọ̀t nhân vật bí mật của tở chức nầy. Tương lai có thê cho ông là một điệp-viển ghè gởm nhất của thời đại và đên nay khòng ai còn nghi ngờ tài tở chức gián điệp quớc tê có một không lai của ông.

Hơn mọi đảng viên Quốc-xã cao cấp nào khác, ông là một nhân vật hoật động trong bóng tới. Cŭng có le̛ là vì nhiệm vụ và cüng cơ lẻ̛ là vì $\mathfrak{y}$ thích riêng của ông không muớn phô trirơng hay quỉng caio tên tuởi, mả cá nhân ông chỉ là một con sớ. Ơng it có dịp đurợc báo chí chụp ảnh và luônn luôn phủ nhận cảc
chiên công thâu đoạt được. Người ta không bao giờ nlận thä́y ông trong các cuộc hội họp lởn của Đảng Quốc Xă trọg Tơa nhà thê thao ở Bá-Linh. Ong không bao giờr nơi trưởc máy vi âm. Ong cũng khòng bao giờ được ai nưi đên tên tuời trên báo chi mặc đù ai cŭng biết rẳng ỏng là một trong số các nhấn vật cỏ thê lực ghè gớm nhẩt của nurớc Đưc durởi chế độ Hitler.

Tuy nhièn, chỗ ở của ông lại không thễ được che giátu dê ding cŭng như tên tuŏ̀i và thành tích của ông. Ong ng̣̣ tại sơ 14 đurơng IBendlerstrasse ở trung tẩm thành phố Bả-Linh, trụ sở của Bộ Chiến Tranh. Trong số hàng ngàn người tới lui trụ sở nầy, chỉ có một số rắt nhỏ có dịp nhin thấy tận mặt ông. Những người không đurợc nhìn thấy ông một cách rờ ràng đều hìnlı dung ông là một người mảnh khảnh, có nurớc da vàng nhur ngurởi thường hay làm việc đèm, lưỡng quyền cao làm cho ông giông người Tur-lạp-phu (Slave) hơn là Nhật-nhỉ-mãn (Teuton), gốc người Đức. Tên Canaris là một tền Hy-lạp và tờ tiên của ông trurởc kia gốc người Hy-lạp di cur sang nước Đức.

Thủy sur đô đốe Canaris không có dáng oai vệ Ông đi thường lai yai hơi nhô lên, đằu cuới xuơng Vài sợi tơc vàng sắp bạc. Gần đên 60 tuồi mà ông chỉ hơi mập thèm.

Ngoài ra, người ta không được biết bề ngoài và dang điệu của ông ra sao né̛u ông vận quân phục, vì lúc nảo ông cũng mặc thường phục. Nhà rièng cůa ông trong thời kỳ chiến tranh được giữ hết sức bi mật. Một vài cộng sự viên của ông biết rẳng ông ngụ tại một vùng ngoại ô Zehlendorf và nhà của ông có một vurờn hoa bao quanh mà ông rát thích ngẳm laay săn sóc ngoài những giờ bận rộn vì công vụ. Nhurng chiến tranh đẽ̛n đả làm cho ổng không còn chút thì giờ lo nghĩ đến vurờn hoa của ông nữa Vợ ông và con gái ông sẽ thay ông trong việc nầy. Cuôi cùng chỉ còn minh vợông vì con gải ông được gưri sang Thụy-sĩ sau khi Đồng-Minh đờ bộ lên đả̉t Pháp hò̀i năm 1944. Sự lo xa cho con gái ông rất dể hiec̀u, cô Canaris trong lúc ấly mới 19 tuồi, ảược ông cho theo học ،tưới một tên khác tại một trường bèn cạnh liò Giónco.

Tèn ông không có ghi trèn một biễn đầng nào tại tất cả các cựa phòng làm viẹ̣c của tòa nhà Số 14 durờng Bendlerstrasse. Rá́t ít người có thề biết đurợc văn phỏng làm việc của ông ta. Trong tháng 3 nàm 1935, Canaris cho đặt một ngỏ vào đạạc biệt đẹ̛ riêng òng sự dụng và ồng chỉ dùng khi đến cũng như đi mọ̀t cầu thang hoàn toàn riêng biệt.

Mọ̀t chiéc xe hơi Mercédès cảa Bộ Tham Muru Quân Đội Đirc đurợc đặt durới quyè̀n si̛r dưng của ông đّ̛ di chuyền từ nhà dến sở.

Trải qua nhiều nám trời, nhúng tay vào các án unạng looàn toàn là công việc hàng ngày của ông, và vì rậy mà dần dần về điệu bộ, tướng mạo của ông trở thành một tên sát nhân hay một viên thám tự


## VON PAPEN

nhà nghê. Vài người được gần ông đă nhạ̀n xét nơi òng một sự cần thận gà̀n giống bệnh hoạn. Một nhân viến của tồ chực tình báo Anh có dịp tiếp xúc vời Canaris cho biết cảm tưởng sau đầy: «Canaris không bao giở tự thấy được yên ồn. Ong tỏ ra rất sợ xáy lưng lại vởi mọi ngườ̛i, luôn luôn ông sạ̛p đặt đê được đới diện vởi họ và sau lưng ông phải có bức tường đê che chở cho ông $\%$.

Tinh trạng của ông vừa có nhiều quyè̀n lực đới với người chung quanh, vưa lo sợ cho tảnh mạng minh, làm cho ông trờ thành một người đặc biệt. Tình trạng này còn làm cho ông có ý chí và tinh tinh tèn nhẫn, có thề duy trì mãi các cuộc sát nhàn khoa học của chế độ độc tài Quốc Xã. Canaris có những tinh tinh đặc biệt của một người tàn nhả̉n không biết đến tình cảm, nểii không, chắc cỏ le̛ Hitler đã không chọn ông đễ giữ chức vư quan trọng của tèn trùm gián điệp và mật vụ nước Đức.

CANARIS bắt đì̛u nghề gián điệp vào năm 1914. Lúc ấy mới 25 tuời ông đă là một sĩ-quan hảiquân có nhiều triền vọng vởi chức hạm trưởng chiến hạm Dresden. Thế giới chiển tranlı thứr nhất mở màn trong líc òng dang ở giữa ałai dương. Khòng hy vọng tới được một hải cảng Đức, ông cho chién hạm của minh cập bến tại nurởc Chi Lợi, một nước trung lập mà nơi đây òng và toàn thề thủy thů bị giam giữ.

Mọ̀t sĩ quan mật vụ Đức trá hinh với tư cách nhân viên Ban thanh tra Hồng thập tự Quốc tế tiếp xúc được với ông trong trại giam, và lập tức òng
chuăn bị kễ hoạch mạo hiềm vượt ngục đễ có thê tiếp tục phục vụ̀ nước ông. Sau khi thoát thân, Canaris liền đurợc đưa vào cơ guan mật vụ của mể quốc Bức, và đượ đưa sang ngay Hoa-Ky đê tổ churc giản điệp và phá hoại chống nước này.

Cuộc vurợt ngục của ông khòng gặp khó khăn nào đáng kê, và vào khoảng năm 1916, người ta nhạ̀n thắy một người dáng thắp, lưỡng quyền cao đặt chả̉n đến thành phớ Nữu-Ước. Tèn òng lúc á́y là Otto Seliger, người Do-Thái nước Ba-Lan. Các co quan mật vụ̂ Hoa-Kỳ và Gia-Nả-\#ại có rắt nhiều tài liẹ̣u vè tèn Otto Seliger đã được giao phó nhịè̀u nhiệm vụ phả hoại vô cùng nguy hiềm dưới quyè̀n đič̀u khiền của cơ quan gián điệp để quốc Đửc lức ấy do Franz Von Papen và Franz Von Rintelin chỉ huy.

Ngoài ra trong các hồ sơ Hoa-Kỳ còn có tèn Moyse Meycrbcer, dưới tèn nà̀y, Canaris là nhả soạn nhạc và tự giới thiệu mình là cháu của nhạc sĩ đạui tài có tèn á́y. Cüng với tên giả nầy mà Canaris ra lệnh đặt bom phá hoại cơ sở của Hội «Car and Foundry » Gia-Nå-Bąi.

Vài tuà̀n trırớc khi Hoa-Kỳ tham dự thế chiễn thứ I , Canaris nhận được lệnh phải hành động gẳp. Ông rời Hoa Kỳ và sang Tây Ban Nha đề hoạt động tồ chức gián điệp hải quân. Chính tại Tây Ban Nha ông gạ̣p một người đàn bà đâ đơng một giai tuồng bi thảm trong đời gián diệp của ông. Người đàn hà nà̀y đã hiến đời mình cho cȧc tham vọng sự nghiệp của Walter Withelm Canaris. Với riêng sắc đẹp của mình, người đàn bà nà̀y cưng đã nơii danh và được tiếc thương mãi nếu ai hân hạnh được gà̀n nảng. Nàng tên gọi là Marguerite Gertrude Zclle, tóc den, có mợt sắc đẹp kiều diểm Đông Phương. L,ời khiêu vũ của nàng rất hấp dẫn và huyền ảo. Sanh tại Java, nàng gớc ngưởi Hòa Lan và trong các vũ trường có tên rièng là Mata-Hari, một tèn Â-Râp có nghĩa là : «Mắt buời sáng n.

Canaris đã gặp nàng trong tửu quán «Trocadero» tại Madrid thủ đô Tây-ban-nha. Nàng đang trình diễn vü điệu đạ̣c biệt của các thồ dân Java, Canaris mời nàng ngời vào bàn minh vå từ đó hai ngưới quen biết và thân nhau. Canaris không đẹp trai, nhưng̣ những cử chỉ long trọng đạc biệt của người Phỡ và tinh khi can trường của òng, iham vọng uy quyèn làm cho ông có thể thu phục được dàn bà. Sự thân mạ̀t giữa Canaris và Mata-Hari bắt đầu bằng một cuọ̀c trao đồi ái tình khòng đưa đến kết quå quả nào. Canaris thường lui tợi hằng ngày quán " Trocadero ", nhưng đằn dần hai ngưởi cảng khẳn khit.

Sự khăn khit giữa Canaris và Mata-Hari klıông được làu dài. Canaris có nhiều triền vọng dùng Mata-Hari vào cảc tờ chức giản điệp. Cấp trên của òng là Eberhard Von Stohrer, Đại sứ Đức ở Madrid đang cần gấp một nữ gián điệp đê gửi sang hoạt
(xem tičp trang 47)

# VÀ NÉTVEX ulch - Siu' Dietic cộVc as MÁ-IAI 

HIẸN nay, \& khắp vùng Đông Nam A đang bị xáo trộn vì âm mưu xâm lược phá hoại của Cộng Sån, có một quổc gia đang được sồng yên vui thanh bình dưới một bầu trời tự do dân chử sáng lạn sau I3 năm chiển đâu lao khồ chồng lại bè lủ đỏ.

Đólà nước bạn Mả̉ Lai của chúng ta, một quồc gia có một dẻo đất dài chừng 500 dậm mà thủ đô Kuala Lumpur tráng lệ đã từng được một sồ đông các bạn trong ngành CACS chúng ta viềng thăm trong những kỳ đi du học.

Mười mầy năm trước đây, thi Nga Sô và Trung Cộng bắt đẩu dòm ngó xuồng miển Đông Nam A. để mưu toan thực hiện mộng xâm lược, thì họ đã nhắm ngay vào Mã Lai, một quôc gia ở trung tâm chiền lược của vùng này. Vì nều thắng được $\delta$ Mả Lai thì \& phía Bắc từ Mà Lai đến Thái Lan, Việt Nam, cao Miên, và Lào, và về phía Đông từ Indonesia đến Phi Luạ̣t Tân v.v... và xa hơn nữa là Ức Châu, cả một Đông Nam $\AA$ Châu có thề rợi vào tay họ một cách rầt dế dàng. Mà Lai là một nước rầt giàu về tài nguyên thiên nhiên, sả̉n xuất cao su và thiềc vào hàng đẩu thề giới. Đối với Cộng Sản, Mả Lai từ khi hãy còn là thuộc địa của Anh, đã có nhiểu lợi điềm dề cho chúng chinh phục. Từ khi đó, bọn chúng đã có tới io trung đoàn quân du kích hoạt động ở trong rừng rậm. Trong suồt io năm, chúng đã xây dựng được một hệ thồng cơ sở và kho chửa mài tận trong rừng sâu núi thẩm chiêm hẵn tới 3 phẩn 4 diện tifch toàn quồc. ở các đô thị thì các tổ chức Cộng sản tràn ngập, kıềm soát các nghiệp đoàn công nhân thợ thuyển, các báo chí có ânh hưởng lớn, các trường học và các tồ chức
doanh thương. Riêng trong năm 1947, đã hơn 300 vụ đình công do Cộng Sản xủi dục hay tồ chức ở các đô thị.

Vào mùa xuân năm 1948, theo chì thị của Nga Sô, hơn 8000 đơn vị̣ du kích Cộng sản Mả̉ Lai, có vỏ trang đẩy đủ, bắt đẩu phát động cuộc chiền tranh. Theo đúng giáo điểu của Lê-Nin, chúng đã tin rằng có thế nhờ các hành động khủng bố mà một nhóm nhỏ có tồ chức có thê khắc phục được cà một quỗc gia. Thường dân Mả Laỉ bị phục kích và tàn sát. Người thì bị chúng chặt đấu, moi ruột, người thì bị chưng treo lên cành cây rởi xả̉ súng bắn. Đàn bà thì bị hả̉m hiép, con nít thì bị bắt cóc. Trong mầy năm đẩu sau khi chúng phát động chiển cuộc, có tợi io phẩn trăm các chủ đổn điển cao su bị sát hại. Các đổn điển bị đổt cháy. Hàng ngàn người Trung Hoa làm ruộng và buôn bán bị chúng uy hiềp, khủng bồ và ám sát. Tuy nhiên chúng và̀n tự khoác cho minh cái danh nghỉa là chiền đầu chồng thực dân, và tự mệnh danh là Quân Đội Giả̉i Phóng Mả Lai. Thử hởi có khác gì bọn Mặt trận côn đổ giải phóng ơ Việt Nam Tự Do ?

Đứng trước các hành động khủng bố dã man ầy, chánh phử hợp pháp Mà Lai đã làm gì ? Cũng như \&̛ Việt Nam, chánh phủ Mả Lai đã ban bồ tình trạng khần trương vào tháng 9 năm 1948. Vào cuói năm 1949, dân chúng Mả Lai lo sợ mỗi khi phả̉ đi ra phồ, ngay cả̉ ban ngày cũng thế. Có thời kỳ, bọn lãnh đạo Cộng Sảnn cả thắng đã đặt tồng hành dinh cách thủ đô Kuala Lumpur có 6 dặm. Các nhân viễn chánh phủ đi ra khởi bàn doanh cách độ 15 phút xe chạy là bị ám sát rổi. Trong một năm, có 8 I chuyền lửa bị lật đố vì du kích tần công hoặc
đặt mìn. Các phương tiện giao thông hẩu như bị tắc nghển. Nển kinh tề trong nươ̛c bị ngưng động tới một tinh trạng đáng báo nguy.

Đên năm 1950, Trung Tướng Harold Briggs sang nhậm chức Tờng Tư Lệnh, liền triệu tập toàn thề các nhà lãnh đạo Mà Lai đê bàn kể đồi phó và một kề hoạch táo bạo được thành lập: dùng du kích chiền đề tần công thay vì thụ̂ động chồng lại chúng.

Kề hoạch khá táo bạo nhưng được các nhà lãnh đạo Mà Lai sồt sẳng chầp thuận. Tuy nhiên muồn thi hành kề hoạch, người ta cần phải làm sao đề tìm ra chồ ânn trồn của chúng. Cái khó là dân chúng ở miển quê sát với Cộng Sàn và e sợ chúng đã không bao giờ dám tồ cáo chúng với Cả̉nh Sảt hay chánh quyển visợ chưng trả̉ thù.

Đứng trước tình trạng ầy, nhà cẩm quyền Mả̉ Lai đã phải nhờ đền các chuyên gia danh tiễng của Liên Hiệp Anh đề phát triền một hệ thồng tình báo chồng Cộng hiệu nghiệm nhầt, lầy các tẳng lớp nhân dân làm hậu thuả̀n. Người ta co thể mệnh danh hệ thồng này là lưới tình báo nhân dân, dùng tầt cả mọi người để đưa tin, lầy tin và truyển tin. Các làng ầp đếu được trang bị máy truyền tin vô tuyền điện hay điện thoại. Khi có một cuộc tần công của du kích Cộng Sản ở một nơi nào xầy ra thì lập tức tin báo được loan đi, và chỉ trong chờ lát, có khi chil một vài phút sau là lực lượng tiềp viện được gừi đền nơi lập tực. Nêu là một cuộc ám sát, thì các điểu tra viên được gửi ngay đên nơi để điểu tra và lập hổ sơ cặn kẻ. Quân đội thì truy kích bọn khủng bồ vào tận rừng sâu. Máy bay trực thăng bay là là chỉ cao bẳng ngọn cây đê dò tìm. Nhiều khi cuộc truy kich kéo dài cả tháng mới tìm thầy một toán du kích nhỏ đề tiêu diệt chúng.

Một sĩ quan quân đội Mả Lai đã nói : «Chúng tôi không thể thành công như thề được nều không có những tin tửc đích xác do một lưới tình báo gẩn như̛ tuyệt diệu cung câpn. Một sĩ quan tình báo lại nói : «Một khi chúng tôi đã có dân chúng làm hậu thuẩn, thì Cộng sån không thề hoạt động tự do được. Cứr mỗi lẩn có một người lạ mặt đền nơi nào là chúng tôi đưrợc báo cáo cáo ngay lập tực. Những thanh niễn thiện chí xung phong giưp chủng tôi kiềm soát các đường xe lữa, các chuyền xe lửa xe buýt, khách sạn, hàng quán v.v..... Đền 1952 thì sờ Tình Báo Mả Lai đã có hổ sơ tên tuồi của hầu hềt mây ng nàn tên khưng bồ khắp trong nưởc.

Chánh phủ cũng thiềt lập một chươong trình truyền tin và tâm lý chiền để tranh thử nhân tâm vì dân chúng ở thôn quê vẫn thường cho rằng Cộng Sản là vô địch. Các xe truyền thanh và chiều bơng đi tới tận các làng mạc xa xôi đề hoạt động và loan báo các tin tức của chánh phủ̉ cũng như các hành động khừng bồ của bọn cộng sån cho dân chúng rõ tình hình. Một người phu ơ một đổn điển xa xôi ngay trong một vùng bị Cộng sảnn uy hiềp nặng nhầt đã nói: «Nghe các xe truyển thanh loan báo tin tức, tôi mới biềt chúng không phải là bọn chỉ hoạa động .riêng \& địa phương này thối, và nều chưng tôi không diệt chúng thì chúng tôi sẽ bị diệt. »

Các toán truyển tin còn hướng dần dân chúng vể cách thức đề tự bảo vệ lầy tài sả̉n của họ và cho họ khỏi bị cộng sàn lường gạt.

Một người dân \& K Kuala Lipis đã nói: «Bọn Cộng sả̉n đã̉ tuyên truyển với chúng tôi rằng những måy báy bay trên rừng già kia là của chúng. Chưng tôir nghï rằng nều chưng có một lực lượng nhị̛ thề thì chúng tầt thắng được. Nhưng khi xe chánh phủ đền loan tin tức và nói rõ sự thật và cho chúng tôi biêt các kề hoạch hoạt động của chánh phủ̉ ngày hôm sau thì hôm sau khi chúng tôi thầy máy bay bay đền đúng theo chương trình của chánh phủ nói. hôm trước, chúng tôi biết ngay là bọn chúng đã nôi dồi."

Được tin nhiệm và sự ưng hộ của dân chúng rồi thì mọi việc đểu trờ nễn dề dàng. Chánh phư cẩn gọi một sồ 26.000 người đế tham gia các công tác dịch-vụ̣ chiền tranh, lập tức có nữa triệu người. tình nguyện đăng tên.

Các làng xã được tồ chức thành làng chiền đầu đề dân chủng tự vệ. Những chướng ngại vật, những hàng rào giây kèm gai được dựng lên bọc kín xung quanh làng, chỉ chừa một chổ nhở ra vào; có dân chúng cắt phiên nhau canh gác suồt ngày đêm. Những làng mạc xưa kia hấu như là bị bở rơi vào vòng. thao túng của cộng sàn, nay được chánh phủ̉ giúpđở mọi phươnng tiện đề tự vệ chồng lại các hành. động khủng bồ, ám sát, thâu thuề của bọn du kich Cộng sản. Họ lại càng hăng hái hơn trong sự cộng. tác với chánh phủ về mọi mặt.

Nha Tâm-Lý Chiền rầt ngạc nhiên và vui mừng thầy trong một thời gian ngẳn, con sồ những du kích quân, trước kia bị bọn Cộng Sàn lừa gat bắt đi theo chúng nay trở vê qui thuận rầt đông. Họ lại còn kêu gọi các bạn hữu của họ
còn bị giữ trong hàng ngũ Cộng sån trở vê bẳng phương pháp sau đây : lời nói của họ được thu thanh, rổi máy bay bay là là trên các đám rừng núi có du kích trú ần và phát thanh lại. Máy bay còn thả̉ cả những hình chụp những người đã qui thuận đang xum họp vui vé với gia đình họ xuồng khu có Cộng-Sản đóng nữa.

Nhưng mặc dẩu những kềt quả của các hoạt động tâm-lý chiền, chinh các hoạt động quân sự đã đem lại những thắng lợi quyêt định.

Ngay sau khi ban hành tình trạng khẩn trương, quân đội Mã-Lai được quân đội Liên Hiệp Anh đền tăng cường, gồm toàn những quân sĩ thiện chiền cưa Nepal, của Ức, của Tân Tây Lan, và của Anh v.v...

Một chương trình «qui dân lập ầp» được tiền hành. Hàng trăm ngàn người sồng rải rác từ các vùng hẻo lánh mà quân đội không thê tởi tuả̉n tiêu thường xuyên được, và những người này có thể là nguốn tiềp tề cho Cộng Sản, được cương bách rời đi đền những nở được quân đội kiềm soát. Hàng trăm làng xã mới được lạ̣p nên, hàng nữa triệu người đủ các sắc dân được qui tụ̣ ại sông vởi nhau thành những cộng đổng tư vệ. Lúc mới đầu, còn có những người phàn đối, nhưng sau ai nầy đểu vui vé cộng tác, sung sưởng với một đời sồng mới có an ninh hơn.

Bọn Cộng Sả̉n mầt hẵn một nguổn tiềp tề quan trọng. Đê chận tuyệt đường tiểp của chúng, một phương pháp chặt chẻ để kiềm soát và phân phồi thực phầm được ban hành. Ờ những vùng hành quân, không nhà nào được chửa thực phầm \&̛ trong nhà. Hàng ngày, các xe vận tải có vỏ trang đem thực phầm đễ n phân phọ̀i cho các làng xã, đúng theo nhu cả̛u mỗi ngày của dân chúng. Việc nầu nướng được làm chung ờ một chồ rổi phân phát cho từng nhà. Các toán quân bảo an kiềm soát các chuyền xe lửa, các xe hơi, các đổ hành lý của các hành khách đế chắc chẳn là không một chút thực phẩm nào lọt ra ngoài cho Cộng Sản cà.

Nạn đói bắt đả̉u xuầt hiện trong vùng Cộng Sån. Chưng vội vả̉ thi hành chương trình sản xuầt đề tự túc, khà̀n hoang trổng trọt. Những máy bay chinh phủ̉ vẩn bay đi thám thính, và mỗi khi tìm ra được một nơi nào chúng khẩn hoang trổng trọt, chánh phủ̉ liển bơm thuồc độc xuồng cho chè̀t hềt hoa màu đó.

Năm 1955, sau 7 năm chiền đầu trong tình trạng tuyệt vọng, lãnh tụ Cộng Sân là Chin Peng liển xin giảng hỏa. Y nói mục phiêu tranh đầu củ̉a Cộng Sản Mả_Lai là giành độc lập cho quồc gia trong tay người Anh, và nều Cộng Sản được công nhận là mệt chánh đẳng hợp pháp, y sẽ xin hạ khí giớri! Lãnh tụ̂ quồc gia là Tunku Abdul Rahman nhận thấy y muồn chuyền sự thầt bại về quân sự của y sang một thẳng lọ̣i chánh trị, nên đờ y phải đẩu hàng vô điểu kiện. Y từ chổi : chiền cuộc tàn ác lại diển ra thêm 5 năm nữa!

Năm 1956, thủ tướng Abdul Rahman sang Anh thương thuyêt độc lập. Năm 1957, Mã Lai trờ nên một quồc gia có chủ quyên.

Trong những năm sau đó, Mã Lai tư minh lãnh đạo cuộc chiền đầu. Thử tưởng Mã Lai nơi: «Trong thời gian đó, Mã Lai vừa chiền đâu vù̀a xây dựng, đường xá được mờ mang thêm, cả̉u cống được xây cầt thêm, điện nước phát triền, sồ trường học, nhà thương tăng lên nhiểu hơn. Chúng tôi không chống Cộng riềng bằng vũ khí. Chúng tôi đi thẳng vào tâm hổn dân chúng, tả cho hộ thầy rằng trong một nến dân chủ, cái gì của chánh phủ là của dân chúng. Chúng tôi đem lại cho dân chúng nhiểu hơn là Cộng Sån có thể làm được cho họ.

Thề là sau 10 năm phá hoại và khủng bồ, Cộng Sản đã thầt bại. Trong hai năm chiền tranh sau cùng, lực lượng chúng bị tan rã nhanh chơng. Đền năm 1960, Chánh Phủ Mã Lai tuyền bồ chầm dứt tình trạng thần trương : nạn Cộng Sản đã bị tiêu diệt.

Từ đó cho đền nay chánh phủ được rãnh tay kiền thiết quồc gia : tầt cà mọi ngành sàn xuầt kỹ nghệ, canh nông, cao su, gạo, thiêc v.v... đểu tăng lên vượt bực. Mã Lai ngày nay đã trở nên một quồc gia dân chử, phú cường bực nhầt \& Đôrig Nam A.

Nưởc Việt Nam chúng ta ngày nay cũng đang trài qua một tình trạng y hệt như của nước bạn. Co chiền đầu gian khố mới có một vinh quang sáng lạn. Một tương lai huy hoàng đang chờ đợi chúng ta.
N. $\boldsymbol{\theta}$.
(Theo William J. Lederer)

Bài của HOÀNG-LONG


#### Abstract

** Phương pháp dào tạo diç̣p-viên hoạt dộng tại Anh-Qub̌c. * Các sinh-viên diệp-báo dự̛̣c buân lugện ra sao dề cải trang thành một phong luru công-tư thành Luân-Bôn. *. Melinda Mc Lean, vg của nhà ngoại-giao Anh và cíng lì gián-diệp của Nga, đào tầu sang Liên-Sớ h3̧i 1951 , hiện nay là giám-kbǐo Anhngür tai Gaszyna.


L. T. S. Sở dĩ Nga-Sô thầt bại trong kê hoạch kinh tề và nông nghiệp vì giai câp lãnh đạo Nga đã tập trung tắt cá tài nguyên, nhân lực vào k'y nghệ chiển tranh : những nhà máy đức thép, những hỏa tiễn nguyên tứ, đó là những nguyên nhân phá sån của nển kinh tề Sô-Viềt để đẳng cắp thống trị Cộng sản tại điện Cấm Linh có thê lên mặt với các chư hẩu. Và... còn những trường đào luyyện gián điệp với tổ chức đại quy mô, với những kinh phi khống lơ đã làm nghiêng lệch ngân sách Nga Sô và dổn dân Nga đên đờr sồng cùng cực hiện nay.

Trên trường tranh dẳu, «biểt người biểt minh » là mp̂t nguyên tắc không thêe bỏ qua. Thiên tải liệu này được ra mát bạn đọc cũng với mục đích ây.


NGAY sau klui lọt vào vòng dai trường sở, sinh viên điệp báo cliỉ được plép nói tiểng Anh. Họ đã biến thành một con người khả́c. Nơi đây thời gian 10 năm họ sễ được đào luyện đề quên hẵn nguồn gớc Nga Sô của họ. Ho se trở thànk người Mÿ, người Anh, người Ức hoạăc Tân-Tây-Lan จà phải đồng hóa với quớc tịcl mới của họ đề khòng thề nào tiết lộ gớc tích khi bị bắt, dù bị tra tẩn, tày não hay bị̣ chich thuốc nói thạ̀t. Trên thực tế, phương phảp này có vẻ có kết quả, như trường hợp tên gián điệp Lansdale bị sở Tinh-Bảo Anh băt, hắn luôn luôn
chứng minh hắn là Gordon Lansdale, dù rằng ban chuyên môn tại Scotland Yard biêt rõ̃ hắn là công đân Sô-viết.

Trong 10 năm, người cán bộ điệp báo chìm đảm trong một bà̀u không khí khảc lạ tại Nga Sô, trưởc hêt là những cảnh trí được sắp đậ̣t ngay trên lãnh thổ Nga. Vừa rời kho̊i Mạc-Tu-Khoa có mấy giờ đờng hờ, họ kinlı ngạc khi tụ̣ tháy lạc sang một địa giới khảc hẳ̉n: Cảc nhà cưa, rạp chớp bỏng, tiệm ăn, phòng trà, khảch sạn, tất cả đẻu theo đươong lới kiến trúc của một đô thị bèn Anl. Khách bộ hành mặ̣c quần áo như dân Anh, xe cộ mang sð hiệu bên Anh, các nhãn hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh, và mọi người cùng nói một thứ tiếng duy nhắt: tiếng Anh.

Những năm đầu tiên tại Gaszyna, các sinh viên hoàn toàn được huấn luyệ̀n ngôn ngữ Anh. Các giáo sư giảng dạy là những giáo sư ngườ Anh theo Cộng sản, đã trở thành công dân Sô-viêt sau khi cắt đứt mọi liên lạc với xứ sờ của họ; và tại Gaszyna không phải chỉ có các giáo su kề trền là những phằn tử duy nhất có nguờn gớc ngoại quốc. Đề cho bầu không khi có vè Anh-Quôc hơn nữa, nhà cầm qnyền Sô-Viết đã phái tới đây những nữ chiều đãi viên, những người bán hàng, tài xê xe buýt, các thọ̆ thuyền từ những miền xa xôi thuộc Liên-Hiệp-Anh, tất cả những người này là phàn tự cộng sản đã ly khai với tờ quớc của họ, nhập quốc tịch Nga Sô. Các gláo sư cüng như tát cả mọi người tại Trung Tâm Gaszyna được lệnh uốn nắll những cán bộ $\sinh$ viền nói cho đúng tiếng Anh nêu họ nới sai giọng hoặc sai văn phạn. Đề cho nhữug nhân vièn tập sự này có thề thuằn thục làm

## Tiếp theo Bạn Dân số 30

## - $\operatorname{IIẸ} P$ NGA -SÔ

quen với Anh-ngữ, giới lãnh đạo còn cung cấp cho họ nhiều dĩa hát và phim ånh bẳng tiênng Anh, nhập cảng từ các nước Tây phương. Không cần họ phải áp dụng ngôn ngữ Anh một cách hoàn toàn văn chương, ulựng phải thực hà̉nh tiếng Anlı trôi chảy, thông dụng thường ngày.

TUYẸT ĐỠI CÃM NÓI TIẼ̃NG NGA.- Những kết quả thâu lượm được bằng phương pháp kề trên có vẽ khả quan, một bài đăng trèn công-báo của Bộ Nộit-Vụ Nga kỷ tên F.K. đã nhận định rằng: "Rất thích thú khi nhận tha̛ay sự tiên bộ trong việc học tiễng ngoại quốc nểu ta quyết định học hỏi cà̀n mẩn. Khi tôi mới nhập trường, cũng như các bạn đồng học, tôi hoàn toàn không biêt tiêng Anh. Việc cấm sử dụng tiêng Nga, ngay phút nhập trường đ̛ã khiến sinh viên cán bộ không nhị̛ng phải bắt buộc tập nói tiểng Anh và còn suy luận theo chiều hướng ngôn ngữ ngoại quớc nữa.

Khởi điểm, thực vô cùng khỏ vì chúng tôi rất vǎt vả khi tiệp xúc với nhau, nhưng sau đỏ chúng tôi đã có thề nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh về nluững vấn đề thông thường rời thảo luận vê những vấn đè̀ cao hơn.

Trước ngày nãn khóa, cản bộ điệp báo phải qua một kỳ thi khảo sát Anh ngữ rất gắt. Trong số các giám khảo tại Gaszyna có cả vợ một nhà ngoại giao Anh theo cộng-sản, bôn đảo sang Nga Sô hời 1951, đó là Donald Mc Lean, vụ này đaa khiến dư luận hồi đó xôn xao.

Hiẹ̀n nay Donald Mc Lean là chủ bút tạp chí «Nhị̛ng vấn đề quớc tể» còn vợ là Melinda làm chuyên vièn Anh ngữ cho một tờ nhật báo tại Mạc-Tư-Khoa.

Sau đây là tồ chức trong biệt khu học xá của cảc cán bộ được huân luyện để hoạt động tại Anh qữc:

Học xá thiết lập về phia đông-bắc trên một khu vực rọ̀ng 150 cây s ర̂. Đề thực thề hoá khu vực này thành khung cảnh Anh Quớc với mục đích cho người cán bộ tương lai nhận định rỡ những điều kiện thực té tại một nơi mà họ sẽ hoạt động sau này, giới länh đạo Nga Sô đã cho xây caŕt 1 thị trấn và 1 khu nông nghiệp tại Gaszyna hoàn toàn theo đường lơi kiên trúc Anh quổc. Thị trấn này có một đại lộ nhur Luân Đôn có
đủ cả nhà cưa, quán hàng, ngân hàng, bưu điện. Các cán bộ vào một cỉra hàng tại đây sẽ̃ thấy các tạp phầm vè̀ trang phục, thuóc hút, tạp chi, thực phầm bày biện như ở một cửa hàng bên Anh và nếu cán bộ sơ ý trả tiền bằng tiền Nga, chử hiệu sẽ rả́t lịch sự yêu cà̀u khách tới ngân hàng đồi sang Anh-kim.

Trường hợp này khó có thề xåy ra vì mỗi cán bộ Sinh viên được länh 25 Anh-kim mỗi tuà̀n đê tiêu đùng và trả tiền ăn, ở. Các giá hàng tại đây hoàn toàn theo giá biễu tại bên Anh và sở dĩ đượ̛̣ áp dụng đúng vì căn cứ theo tài liệu thường xuyên của sứ quán Nga tại Luân-Đôn gửi vè.

Các sinh viên làm quen mau chóng với nếp; sóng mới. Những điều lạ lùng đơi với họ lúc đầu, dần dần trở thành thói quen. Và họ không cón tỏ ra ngợ ngằn trước những xe buýt kiều Luân Đôn sơn màu đỏ có 2 tàng, những thùng bỏ thư hỉnh tròn đặt tại lè̀ đưởng, họ không còn nhăn mặt khi hút thuốc Virginie hoặc khi uơng rượu Gin hoặc rượu bia. Đề thay đồi không khí, thỉnh thoảng họ lèn xe ca của hãng Green Line về thăm vùng quê. Đây cring là một làng nhỏ rập theo kiều Anh, có những quán nước với những vủ đieệlu binh dân hệt nlự bên Anh.

Các gián điệp tập sự thuần thục với nếp sống mà họ sẽ phải sống thực sự sau này. Trong thời gian 5 năm, họ có một trình độ hiêu biết đầy đủ̉ về Anh ngữ, họ đa̛ợc huấn luyện hoàn bị vè mọi phương diện như một sinh vièn Anh tại chính quốc : sử học, vắn chương, âm nhạc, thưởng thírc tồng quát và cả môn khiêu vũ theo kiêu Anh.
BẢo TÀNG VIỆN GRÉVIN: Tại Gaszyna còn có những phòng triền lãm đặ̣c biệt thuộc bảo tàng viện Grévin. Nơi đây trên những khuôn người bằng gỗ, hoặc thạch cao có triền lăm đầy đủ những bộ quân phục của Anh-Quớc về các ngành hải, lục, khổng quân, cả những bộ quân phục của vệ binh Hoàng gia và của các đơn vị đặ̣c biệt. Các sinh viên được chỉ dẫn đề từ đẳng xa, có thề nhận xét và phân biệt các loại phù hiệu. cấp hiệu và huân chương trong quân đội Anh. Trên tầng lầu viện bảo tàng là nơi triền lãın các loại y phục của cảnh sát Anh Quốc, Cảnh Sát đô thành Luân-Đôn và tá̛t cả trang phục những vương hần, công tước, của nước Anh cồ kính. Tầng thử ba là y phục của bộ đội Chữa Lựa, nhân viên buru điện, kiềm soát vièn vận tải và chuyèn chở. Như vậy các giản điệp Nga Sô không thề nhầm lẫn giữa người kiềm soảt vé xe buy̌́t vợi một đại tướng, giữa một nhân vièn đưa thư bưu điện và một vị đô đớc.

Tại những phòng triễn lãm khảc, có bày những toa xe lưa, những toa xe có giường nằm, những toa khách sạn, các mô hinh công thự nơi tiêng tại Anh Quốc được dựng lèn tại đây: Trung Tâm Piccadilly, điện Westminster, Trụ sở Qữc Hội, Ngân hàng, đưởng xe điện ngà̀m.

Các nhân vật lãnh đạo Nga Sô thừr hiều rẳng dân tộc Anh rất ham chuộng thề thao, bởi vậy tại Gaszyna phần lớn học trinh cũng dành cho đủ loại
thê thao: túc cầu, lam cầu, quà̀n vợt. Ngay khi còn ở trường Marx-Engels và Lénine, các sinh viên điệp báo đ̛ă chơi thạo đủ̉ loại thể thao kễ trên. Tuy nhiên có mòn khúc-côn-cầu là một môn thê thao khó hơn cả của người Anh, mà các sinh vièn Nga khó có thể chơi thành thạo. Các phà̀n tử này đã phải thớt rằng họ đã xem phim ảnh, nghiên cứu trong sách vở về cách chợi khúc còn cầu nhưng mòn này còn khó hơn một bài toán đại số hóc búa nhất !

Khi chương trình đàơ luyện đã hoàn tất, người cán bộ điệp báo được chỉ dẫn để đỏng một vai trò đảng dược trọng vọng tại Anh quớc, thi dụ một nhân vật trong ngành giao thương. Ho có thể thủ vai nà một cách hết sức dễ dàng vì tại Gaszyna họ đã được học rạ̛t kỹ về khoa học thương mại, cà những mốn tỡc ky̌ và đánh máy, về hai môn này họ được sử đụng những máy tới tân nhất của ngoại quớc, những
danh từ cluyèn môn trong những mẫu còng văn giấy tờ tại các còng ty bèn Anh. Họ phải thấu triẹ̀t về còng việc ngân hàng, xuắt nhập cảng, các thủ tục quan thuể, các vã̛n đề tiền tệ, phảp Iuật, giao thông.

Bởi vậy, tên cán bộ gián điẹ̀p Nga khi ra khỏi lò đào luyện Gaszyna đă trở thành một phong lưu công tử thành Luàn Đôn mà klhó có thêe bị tình nghi tại bất kỳ nơi nào. Trong mười năm đào luyện, chúng đã học đầy đủ lề lơi sinh hoạt tại Anh Quốc, và hắt chước được tính tinh ưa hài hưởc, hay châm biến và phớt lạnh cưa dân Anh và chúng đã̛ mặc nhièn đứng vào hàng ngũ công dân của Nũ̃ Hoàng khả kinh.

HOȦNG - LONG
(Viêt theo tài liệu tuần san Nouveau Candide)

## SẢN-PHẦM NHỰA HÓA - HỌC

## VIETNAM INDUSTRIAL CORPORATION <br> VIẸT-NAM CÓNG-NGHIỆP CÓNG-TY

Xương :
57, aurờng Lê-Quóc_Hưng
Khánh-Họi - Saigon
Đ. T. 611 Sg .

Văn phòng:<br>117, đại-lộ Lê-Lơi

CHUYÊN SȦN-XUÃ́T :
POLYETHYLENF BAG
FLEXIBLE PIPE
VINYLON
vNAFILM
POLYFILM

Bao kiên dẻo (Túi Nylon)
Ông dẫn nước loại đen
Giây cươ Nylon Monofilament
Vải áo mura P. V. C.
Vải kiến dẻo Polyethylene

Những sản-phẩm nầy, đã được sự tín nhiệm của khách hàng trong nước.

Iruyện trinh thám PHI－THƯ

c úa
A
$\mathbf{N}$
H
©
A
N
G

Tóm tà̛t kỳ trước．－Trong một chuyền ra Vũng Tàu đối gió，nhà thám tử tur Phi－Thử và người bạn cộng sự Văn－Sơn gặp lại những người quen cũ，trong giới nghệ－si và ăn chơi của Sài Thành hoa lệ ：vợ chởng Hà Phurơng Bich Thủy và cặp MinhLề Hoa．

Qua vài ngày sống tại đây，Phi．．Thử đã tháy rõ ho không phải là những cặp vọ́ chởng chung thủ̉ với nhau mà bên trong còn có nhiểu bi ấn，ghen tương và hằn thù nhau． Cặp mắt của nhà thám tử luôn luôn soi mói đế tìm sự thật．

Hom sen．
Vảo buới tồi，tại phòng riêng，Phi Thử rít xong hơi cuòi cùng điếu Capstan， vứt tàn qua song cửa，chàng lẩc đảu nói với Văn Sơn ：
－Thả̉ng Minh xem vậy mà cūng nơng dử．Hổi chiếu nếu không có tôi với anh can nó，chắc nó cho Hà Phương đi nà̉m nhà thương quá ：

Văn Sơn rùng vai nói．
－Đi nảm nhà thương còn đơ đa Nhè Lệ Hoa là cái mó vàng của nó đang đào mà lại xen vô phá đám，bảo sao nó không ghen tực．Có ngày nó dám cho Hà Phương bê mạc cuß̣c đời lảm chứ chả̉ng không，

Phi Thử cười ：
－Gl mà dử vq̊y cha nội．
Văn Sơn trợn mắt bênh vực lý lẽ minh ：
 nghe thả̉ng Minh nó nơi đây sao ？Nó bào ai muờn cướp Lệ Hoa của nó，muòn

Lệ Hoa bó rơi nó như đã bó rởi bao thả̉ng khác trước Kia，thì ráng mà bước qua sác nó đã rối sẽ tinh．

Nghe Văn Sơn nơi，Phi Thừ im lậng trả̉m ngåm suy nghi．Bỗng chàng＇ thóng thà nói ：
－Tôi đoán biêt thề nào rởi đây cũng có chuyện kbông hay złly ra，nên hởi nây gặp Bich Theyy，tơi có khuyền cô ta nên đừa Ha Phương ve Saigon càng sớm càng tò̀t，nhưng con bé lại không chlu． Nó báo Hà Phương còn muôn \＆lại thêm vài hôm nữa đề viêt cho zong quyền truyện rởi mới vé．

Văn Sơn hòi ：
— Anh nơi là sê có chuyện không hay xây ra hồi chiếu rới kia mà，khơng lẽ Hà Phương lại còn dám lén chơ vợ người ta đi choil lân nữa à？Thê thl ê m军t quá．

Phi Thử lảc đẩu，với một vé bí mật chàng nói：
－Chuyện ghen tương gây go theo kiếu hởi chiêu chi mới là giai đoan thứr
hai thôi．Cỏn giai đoạn chót của chương trînh nữa．

Văn Sơn thắc måc hói ：
— Aah muơn nói gì，thật tôi không hiếu glà ca ？

Phi Thử nhing thẳng vào mặt Văn Sơn dản từng từng tiêng ：
— Tôi muón nói．．．MƠTT AN MẠNG
— Một án mạng ？
＿Phåi，một án mạng．Một án mạng sẽ zày ra ngoài sự hiếu biêt và phơng đoán của mpị ngwời．

## 3

$(3)$Ú NG nht̛ lời Phi Thử đã nói， $v \not ⿴ 囗 十$ án mạng ây đã xày ra，và nó đã rây ra ngoài mức hiểu biêt của moi người．

Nạn nhân đả bil giêt bà̉ng mot chà̀t thuôc độc có côag hiệu làm cho tim ngurng đạp ngay 5 phút sau khi uông vào．

Thủ phạm đả bi bắt ngay khi án mạng vừa xây ra，với tang chứng là gơi thuốc độc còn thừa lại giẩu trong túi áo．

Thủ phạm là．．．Ha Phương，chàng văn sĩ chớng Bích Thưy．

Và nạn nhân，nàng Lệ Hoa，vọ̣ của Minh．

Sau đây là những gl đả xày ra． trước và sau khi Lê Hoa chêt ：

Đêm ầy，đêm thứ bảy，tức là câch vài hôm，sau ngày xây ra chuyện ghen tương giữa Minh và Hà Phương，Phi Thử，Vaxn Sơn và Hà Phương，ba người gặ nhau ngoài vườn hoa khách sąn．

Ba ngurời chọn một chiêc bàn con đặt dưới một tàn cåy dương liê̂u đê ngói．

Đêm nay，quanh ngôi visờn của khách sạn，vì trời nóng nên rât đông khǎch ra ngới hóng mát．Mấy người． bói bàn thặt bạ̣n rộn công việc，hềt chạy bên này lại sang bên kia．

Hà Phương vùra cời chiềc áo veste máng trên thành ghê，vừa định goi bôi lầy thức uòng nhưng chưa tim thly，thi ngay lúc ây，Minh từ trong bước ra．Phi Thử trơng thây trước nhâlt，liên lên tiêng： goi Minh đên．Mây ho̊m rày，từ sau khi vu xich mích giữa Minh và Hà phưong xày ra và đa đượ Phi Thử，Văn Son đứng giữa giảng hòa đôi bên，thi không có gì đâng tiêc xây ra thêm nữa． giữa hai người à y．Tuy vạy，vòn tánh．
đa nghi, Phi Thử vẫn lo ṣ̛̣ có sự không hay bầt ng̛̀ đưa đẻn oữa, nên chàng luôn luôn tìm cách đê hai bển được gẩn nhau, và thân mật lại với nhau nhừ trước. V1 le ầy, nên khi vừa chọt thầy Minh, chàng đả lên tiêng gọi.

Minh đên. Chàng vui vê bất tay mpingười.

Trong lúc bắt tay nhau, chính Hà Phương là người đẩu tiên mờ lời thẳn mật chào hời Minh, và chàng đả nhă nhặa ngỏ lời xin lồi vê việc đáng tiêc đà xày ra. Sau đó, lại chính Hà Phưong nhanh nhẹn đựng dậy đi tim bởi dê lầy thức uòng sau khi đả hói mpi người dùng gl. Phi Thử dùng cassis-soda, Văn Sơn và Hà Phương, la-ve, còn Miab, nước cam.

Sau khi Hà Phương và người bói bàn mang thức uồng ra, Hà Phương lại vui vé tư tay minh rót nước cam vào ly cho Minh. Bôn người ngới quầ quẳn bên nhau, vừa uơng vừa trò chuyện. Hềt chuyện thời tiểt đền chuyện thời ş̛̣. Câu chuyện thạt thân mọ̀t, vui vê.

The rối đọ nứa giờ sau, họ thầy Bích Thủy và Lệ Hoa từ dưới biên vừa căp tay nhau đi lên. Mọi người gọi lại cùng ng 8 i. Bich Thủy doi cam vât, còn Lệ Hoa thl coca-cola.

Minh tay câm ly nước cam đang uồng d̛̛ nửa chùng quay qua quay lai nhớa nhác tìm bời bàn nhưng không gặp ngườì nào làng vàng gẳn đó cá. Nghe vợ đòi uठ̀ng coca-cola, chàng mời

bảo Lê Hoa uỏng đỡ ly nưởc cam của chàng trong khi chờ chàng đi gọi bôi lify.

Lệ Hoa đang lúc khảt, nàng nång ly nước cam của chông lên uồng một hơi. Trong khi đó, chơng nàng đi vào trong gọi bơi. Bỡng nhiên Lẹ Hoa nga nhoài người ra phía sau thành ghè, dưa hai tay đê lên ngự, mặt nàng nhọt nhạt, tái đi. Mpi người hoảng hồt. Giữa lưc à Minh ra tới. Minh hờt hoảng lay goi vợ. Lệ Hoa thl thào cho biêt trong người nàng cảm thầy khó chịu lảm. Văn Sơn tức tờc chąy vào trong quay điện thoąi gọi bác sí. Trong lúc ây, ngoài nấy, bōng Minh quay sang nhin Hà Phương với $c$ ậ $p$ mắt ngờ vực. Chàng cảm ly nước cam Lệ Hoa vừa uờng lên, lắc qua lâc lại zem. Dưới đáy ly, một chăt bợt còn đọng lại. Mirh nhày tới xờc co áo Hà Phương, thét lên :

- Anh bó gì vào ly nước cam của tôi, hà ? Anh thuòc tôi phâi không ? Tai sao vơ tơi thê náy ?

Ngay lúc đó bác sī đên.
Mọi người loay quay bên Lệ Hoa đang bằt tinh.

Năm phút sau, nàng chêt.
Cành sát được báo tin đền nơi, khám quắn áo Hà Phương theo lời tố cáo và yêu cấu của Minh, họ bắt đự̛̣c mồt gói bột nhơ căt trong tưi áo veste cửa chàng đang máng trền ghề ngởi.

Thề là Hà Phương bị mời ve cảnh sát cuọc, mặc dù chàng kêu oan, kbông biêt gl vế gơi thuôc độc ày trong túi áo chàng.

## *

SANG hôm sau.
Tại phòng, Phi Thử và Văn Sơn đang thay áo quăn đê sựa soạn đên Cành sât cuộc với tánh cách nhân chững hiện diện trong khi án mạng xày ra hối đêm qua.

Văn Sơn đưng trước tủ kính vừa sửa lại chièc cà -vạt vừra nói với Phi Thử đang ngơi phì phà điêu capstan ơ sa- lông :
— Có lẽ båy giờ ngóni trong khám chắc thà̉ng cha văn sī Ḣ̀ Phương đau khô lầm, vô tinh nó đã giêt người yêu của n6...

Nói đèn đay, Văn Sơn dừng lại nhin Phi Thử. Phi Thử đang nhìn trẳn nhà, vừa rung đùi, vừa mìm cườ̛i một cách khó hiềư. Văn Sơn có vè thó chịu hỏi :

- Sao anh cười ?

Phi Thử vẩn nụ cười trên môi, nhin Văn Sơn đáp:

- Tôi cười vi tơi thầy anh không biêt $g 1$ vê vụ án mạng nấy hềt.

Văn Sơn ngạc nhiên vừa định mớ miệng hòi thl Phi Thử đả đưa tay ngăn lại hời chàng :

- Theo sư việc đã xảy ra, chắc anh ccung đống y với Cảnh sát ià Hà Phưorg định giêt Minh nên đã lén bò thuờc đọ́c vào ly của Minh, thi Hà Phưong rôt nước cam hộ hẳn. Và sau đó, vi Minh nhưòng ly minh cho vơ uông nên Lệ Hoa uờng nhǻm phâi thừc độc trong ày mà chêt ?
—Thỉ đưng nhự vầ chứ sao. Và lại Cánh sát còn bắt gặp trong túi Hà Phurơng gói thuờ độc còn dư lại. Như thề thử phạm là hắn chứ còn ai vo đó nữa.

Phi Thử vẳn vợi nụ cười khó hiều hời Văn Sơn :

- Như thê tóm lại, theo anh thl Hà Phương định giêt Minh, và vô tinh Lệ Hoa phài chêt thê ?
- Lẽ dī nhiên

Phi Thử rùng vai :

- Thề nên anh mới lắm to như mọi người. Và đên bây giờ anh vã̃n
 mà Lể Hoa phải chêt.

Văn Sơn thắt xong chict'c cà-vạt, quay lại hờ gần Phi Thứ:

- Thê còn anh, anh cho việc Lệ Hoa chêt la.... là cái quái gì ?
- La môt âm mưu có sắp đặt trước.
— Nghīa là Hà Phương có sắp đą̆t trước để giêt Lê Hoa?


## Phi Thử lắc đáu:

— Không, không phải Hà Phương.

- Vậy chứ còn ai vô đó?

Phi Thử trà lời cụt ngủn :
—Thảng Minh !
Văn Sơn kinh ngạc :
一 Thăng Minh ? Chơng Lệ Hoa ?
Phi Thử gật đá̉u. Văn Sơn nhào tới kề bên hơi thật nhanh :

- Anh bảo sao, thẳng Minh, chớng Lê Hoa, nó giềt घàng ?

Phi Thử lại gặt đầu. Vå n Sơn Kinh ngạc lại kêu lên :

- Trời, sao lại có việc kỳ lạ thề ?

Phi Thử đưa tay đẻ lên vai Văn Sơn, dí chàng ngỡi xuờng cạnh chiếc ghè đặt găn bên đó.

- Anh bình tīnh nghe tôi nói đảu đư̂i đ.

Rới chàng thông thà hỏi Văn Sơn :

- Chắc anh thừa biềt Lệ Hoa đang có môt gia tài kêch sù sau bao năm đóng phim, và sở di thẳng Minh chịu cưới Lệ Hoa chí vì gia tài ây?
- Phăi, đúng nhur thè.
- Và mọt điêu nữa, thằng Minh và con Bich Thùy trước khi lập gia đinh, tui nó không xa lạ gi nhau ơ các vũ trường.


## — Đúng.

Rft môt hơi thuóc, Phi Thử tiêp:

- Căn cứ vào điêm chúng đã biêt nhau đô, đên lưc tinh cờ sau nhừng ngày gặp nhau ơ bǎi biển, tói đé ý thầy mọt vài việc là lạ xîy ra dưới măt tôi và sau đó, tôi quà quyêt la chúng nó đả yêu nhau từ trước.

Phi Thử vừa nơi đền đây, Văn Sơn chta lại hỏi:

- Anh căn cứ vào cái gì mà dám quả quyềt tuı nó đã yâu nhau từ trước nêu chi vịn vào sự thân mật giūa đôi bên thồi, tời ethổng đúng.

Phi Thử gåt đả̉u:

- Anh nói phài.

Rổi chàng hỏi tiêp Văn Sơn :
—Chác anh còn nhợ vu căn phòng sô $13 \mathrm{mààmh}$ mịnh hỏi mướn lúc mới xuóng đay?

Văn $\mathrm{Sơn}$ ngơ ngác chưa hiếu Phi Thừ đḷh nói gi thi Phi Thử dã noi tiep:
— Căn phòng sô 13 ay, theo anh đa có lắn nớ với tời là anh nghi chàng văn si Hà Phương dặn thuê trước até cho Lę Hoa xuóng ơ, vi theo anh, ho đă có hẹn nhau xuông đây?
— Đúng.

- Nhưag ngurợc lại thì khác. Căn phòng ầy không phài do Hà Phương da dận thuê trưóc, mà chinh là Bich Thưy đả dăn trước cho thẳng Minh vil tưi nó có hẹn phau xuờng đây.


Văn Sơn ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biêt

Phi Thừ đáp:

- Tói đá hói khéo thà̉ng cha quản lý, no cho biêt thê.

Văn Sơn phát tay một cái to ${ }_{\mathrm{y}}^{\mathrm{y}}$ không tản thành :

- Ơ! Đành rẩng dấu chính Bich Thủy có dặn trước đi nữa, nhưng biet đạu ṿ̛̣ chơng thẳng Minh nhờ nó. Có gì la quan hệ.

Phi Thử lắc đẩu nói :
-- Nêu không quan hệ̉ gi, sao Bich Thủy lai giẩu không cho chổng nó bièt, bẳng cớ la khi mới gặp mînh, Ha Phương, chởng Bích Thủy, bảo minh thuê phòng 13 ây vil hẳn côn thåy trơng.

Văn Son głt gù :

- Ỡ nhi, phài đảy.

Phi Thừ tiêp ;
— Việc ầy, thạ̀t ra đôi với tôi cũng chưa có gi là chắc chắn cho lắm. Còn cái đặc biệt nẩy nữa.

Phi Thừ vừa nói, vừa móc túi đưa cho Văn Sơn xem bức diện tín màu xanh.

- Anh xem cái náy đđi rôi tôi nói tièp anh nghe.

Văn Sơn cấm bức điện tin thầy bên ngoài ghi tên người nhận là : ông Trẳn văn Minh.

Mở ra, bên trong có hàng chữ nhự sau :
a Xuòng ngay. Dặn phòng rôi. Sò $x_{3}$.

## Em yêúunh Bich-Thưy

Thầ Văa Sơn xem xong, Phi Thử nói :
— Tôi thày vợ chơng thả̉ng Minh xuồng ơ căn phòng sô 13 một cách 1 q lùng như vậy, và thầy giữa Minh và Bich Thưy có những hành động khó hiêu nên tời đả sanh nghi. Tói đă tò mò tìm hiêu viẹc dăn trư̛ớc căn phòng so 13 như tôi đả nói với anh khi nảy. Sau đó, tôi đả lén vào phòng thẩng Minh trong khi cà hai chúng nó di vẳng, tôi dã tim thầ bức điện tin nấy trong tủi áo trong của chièc veste nó. Thê båy giờ anh có ciju với tôi là chúng vó đä yêu ahau và đă có hẹn trước với nhau xuông đåy thông ?

Văn Sơn gạt đả̉u không nơi gi. Phi Thư tiep:

- Đèn thi nghe anh thựt chuyền Bích Thủy bla với anh là nó buớn, nó lo sợ chơng nó b| Lề Hoa cám dô v.v... rởi sau đó, lại thây nó thóc với minh ngoài băi, tôi càng sanh nghi hơn, toi e nơ và thảng Minh đang ám mưu gì đáy. Sau đó lại thảy thả̉ng Minh ghen tương gây lộn và hâm he Ha Phurơng, toi i càng lo hơn nữa. Tôi tiph chấc sê có điêu thông hay xày ra nên mới khuyên Bich Thúy dura Hà Phurong ve Saigon đi. Cbắc anh còn nhớ điêu nẩy chứ?

Văn Son gåt đâu, Phi Thử tiêp với một giong tho dà :

- Thề rời tơi không ngờ hôm nay chúng lại cà gan dám âm mưu giêt Lệ Hoa và đố tợi cho Hà Phương ơ tù để chúng nó được rẩnh tay yêu nhau và chiêm doạt gia tài của Lệ Hoa mốt cách hợp pháp.

Văn Son to vè không đóng ý với Phi Thử vê điềm nầy nên chàng nơi :
—Đành rẳng chưng nó yêu nhaư, nhưng còn điểu anh nói chúng âm mưu đê giet Lệ Hoa và đồ tội cho Hà Phương thì tôi e anh nói sai, vi chính Cânh sát
(xem tiép trang 46)

Tùy bút

$n$HÛ̉NG cơn gió lạnh đẩu mùa lả̉ lướt ngàn cây, nhũng ánh nắng vàng trải lụa xuồng vỉa hè đôthị̂, những hoàng_hôn bổng-bè̀nh sương khói... Mùa Thu đã vể trên sông núi miền Nam, dịu đàng bẽn lẽn như cô gái xuân tơ thả hổn chợp mộng ban đầu.

Mùa nắng hạ miền xích-đạo đã đí qua một chu-kỳ cùng vớt những cánh huyết Phượng cuới mùa làn-tả rờ trên nển có xanh. Thu đã vể, Thu của đất trờr diển lệ với nhũ̃ng đọt t gió heo may buổn hiu hắt nhur những tiềng thở dài não nùng của người chinh-phu, với nẳng hanh vàng bay múa trên chiềc nón bài tho của người kiểu nữ.

Nều mùa Xuân là mùa hy-vọng bừng nở trên muôn cánh Mai vàng, mùa Ha là mùa của hoa-niên trào nhựa sồng, và mùa Đông là mùa hạnh-ngộ bên bếp lửa reo vui thì mùa Thu là mùa của mộng-doo, yêu đương vì sương thu giăng mắc nhur nilững sợi tơ đàn trong bản hỏa-âm tình-tụ của những linh.hổn đổng điệu, khóe mắt luru-ly cưa giai nhân càng thêm trong biêc, sâu thẳm hơn cả hồ thu liểu rủ.

Thuu còn là mùa của hò-hẹn, nhớ-thurơng. Nhưng chiểu Thu, hoàng-hôn vể chậmr cô gái đài trang ngới ngăm cánh chim trời qua song cư̌a, nhớ tới người đi ngoài vạn dặm quan san; những đêm Thu trăng sáng vườn chè, lời ước thệ của đôi lửa yêu nhau cũng dẹp nhur tuới Trăng mười sáu. Mùa Thu còn là mùa của những chuyện thẩn thoại đẹp nhur Tho với Đưòng-Minh.Hoàng mo tồ nũ cung Hằng, dùng giáa lụa băch nồi không gian tìm lồi vể nẻo đảo-nguyên nguyệt-điện ; với chú Cuội ngổi gồc cây đa, thiên thu trông vời durơng-thề...

Nhưng ý-nghia đặc biệt thuẩn túy của Mùa Thu dành cho nhũng tiên đởng, ng̣̣c nữ : bả̉y trẻ tho riu rit sơn ca đón Thu vể trông đêm hội Hoa-đăng. Đêm thiên đường là đêm của các Em, tưng bừng ánh lửa, bập bùng tiềng trông, rộn rã lời ca, huy_hoàng nhịp vũ.

Nhìn bày chim non khả̉ ái cúa miền Nam đang reo ca đi vào mùa Họí lởn của tuối tho mà trạnh lòng xót thương cho thèe hệ nhi-đởng phurơng Bắc: Những mả̉m xanh bât hạnh đang bị thui chột trong ngục tù tội-lôi. Lựa tuới hoa-niên không biềt tiêng chim ca ngay trong buối bình-minh cuộc đờri, bị cuỡng bửc xa lia mái àm gia đình, bị xô đấy vào một tập thể phì-nhân. Bọn phù thủy ma quái đã uồn_nắn rèn luyện các.em như môt đoàn âm binh, các em bị chúng tước đoạt linh hổn ngay thử̉ àu tho để không còn là những đứa trẻ̉ biềt rung-động trước ân_tinh rào-rạt của hai đâng sinh thành, mà sẽ trở thành những con người máy không tim, không ớc dưới lệnh sai khiễn của ác-qử̉, ma vưong, vì ngay ơ học đường, thiệu nhi miển Bắc đã bị nhởi sọ tà thuyyềt vô_thẩn, giai-cầp đáu_tranh. Khủc nhacc tuổi xanh của bày chim nhỏ đã bị phường bá đquo thay thể bằng những tiềng hò hét man rợ, kich_thich căm thù. Lớp tuổi tho hoa gầm đã bị đẩu độc tur tưởng ngay thời trững nước và hình hài vô tội của các Em bị đẩy ải, curỡng bách lao -động tại các nông trường, công trường tập thé̉.

Thiều-nhi miển Bắc chi là nhũng nụ hoa chura kịp nở, bầy chim chura aược thăy rù̀ng xank, trẻ tho chura được ngám ánh trăng ràm, đã bị vùi rập phũ phàng bởi nhũng bàn tay vô̂ đạo, bị dìm sâu trong lò bát quái yêu ma để trờ thành những phề nhân không còn biềt tình thurơng, đạo sồng...

Trong khi đó... miển Nam đang lộng lẩy vào Thu, từng đoàn Em tho riu rit chim khuyên nắm tay nhau kềt hội liên hoan, vì mùa Thu là mùa của các Em : những tiên-đổng, nggc-nữ, hớn hở reo ca, tưng bù̀ng nhịp vũ trong đêm hoa đăng rực rỡ ánh trăng rằm.

## «AN-DUUNG HÀNH-BÅO"

## cйa

## NCOC

 VIET-NAMAU thời gian công-tác tại Thử-đô Mã-lai, chủng
tôi trở vể Tân-Gia-Ba đế đợi máy bay về nước. Chiểu hôm ây, tôi thà̉ bộ quan-sát hải-cả̉ng nồi tiềng này. Tôi đang lang thang thì chợt nghe tiềng gọi : Thầy à ! Tồi quay lại. Một thanh-niên Trung-Hoa từ trong một quán hàng bán kiềng chạy ra.

A Linh ! Lình là học trò cũ của tôi, giađình Lình đối với tối lại có một ân tình vì tôi đã cứu gia-đình anh qua khòi một tai bay vạ gió của thời loạn. Năm 1954, hiệp định Genève ký kêt chia đôi nước Việt Nam, gia đình Lình \& \& Hànội di-cur vể Hổng-Kong, it lâu sau sang Tân-Gia-Ba làm ăn.

Lình mời tôi lên lẩu, vừa đi vừa nói truyện, câu truyện của những người thân lâu ngày không gặp nhau. Lên gác, tôi gặp ông bà Hoàng Cẩm_Lý, thân sinh ra Lình; ông bà đơn tiệ tôi rầt nồng hậu. Trong câu truyện trao đồi, ông cụ hơi tôi sang Tân.Gia:Bà có việc gì. Tôi trà lời là tôi đi quansát phương pháp chồng Cộng của Mã-lai và tôi mới đ Kuala-Lumpur vê. Ong cụ̣ cho biềt ông cụ có một người cháu gái mởi trồn khòi lục - địa Trung-Hoa. Câu truyện tới đây, cô cháu gái ông cụ̣ ra chào tôi. Vi muồn hiều biềt thêm vể tình hình lục-địa Trung. Hoa từ sau ngày Mao-Sềnh-Sáng chiềm đóng, tôi ngỏ ý muồn hỏi truyện với cô cháu gái. Ông cụu ưng-thuận và Lình đã giởi thiệu tôi với cô cháu gái ầy. Cô tên là Cắm Sen. Sau khi được ông cụ cho biết tôi là thẩy dạy cũ của Lình và là ân-nhân của gia-đình, cô CẩmSen nhìn tôi tở cảm tình. Cô Cầm-Sen là một sinh viên, người cao lớn, tuối ngoài đôi mươi, có thể nói được là một cô gái xinh. Cô gọi cha của Lình
bằng bác ; gia-đình cô gồm có: bố mẹ, ba anh trai hai chị gái đểu đã bí giềt chết hết trong dịp Trung Cộng phát động chiền dịch đầu-tô tại Quảng-châu. Cô may mắn trồn thoát được. Cô đã kể cho tôi nghe những thàm trạng mà Cộng-sàn đã bắt hơn 650 triệu dân Trung-Hoa phải chịu đựng. Đại đề cũng như bọn Việt_Cộng đang bồc lột, đàn áp hơn mười triệu đổng bào ta. Tuy nhiên, vì cô biêt tô̂i là người Vię̣t nên cồ có cho tôi hay vế một báu vật của Vua An-Dương.Vương nươoc ta. Báu vật đó là: Thé Ngọc An-Dương Hành-Båo.

## Cô nói :

Nhà cô ởngoại ô thành Quàng-Châu, cha cô là người chơi đổ cồ nồ tiếng. Trong những đổ cồ vô giá của gia-đình cô có một thẻ ngọc của nước Việt-Nam. Thé ngọc chừng bẳng bàn tay, phía trên có một lỗ tròn nhơ, phía trước có một lỗ to hơn. Mặt phải có 124 chữ, bồn góc khắc bồn chữ AnDương Hành-Båo. Chẩt ngọc cưrng rắn, sắc ngọc khi xanh trong, khi đò hổng tùy theo thời tiêt.

Tôi hơi : «Cô có thê cho biềt vì những lý do nào, gia_đình cô cho rằng ngọc An-Dương Hành Bảo là quốc båo Việt Nam và hiện nay cô có thê cho tôi coi thẻ ngọc quý đó được không ? ?

Cô Cẩm-Sen cười và hình như cho tôilà nóng nảy. Thực ra nghe nói vè̉ một báu vật cha nước minh ai mà không muồn xem và muốn chiềm lại cho bằng được.

Cô nơi chính ông cụ thân sinh đã giàng cho biểt rằng: thời xưa, các vị vua chúa khi đi xa thường đeo ngọc quý đê trừ tà ma, và có những thứ ngọc ky đưç̣c sương độc, gió máy, sầm sét hoặc lửa cháy, vì vậy ngọc quý được coi là vật hộ
thân. Một lý do nữa là ng̣̣c An-Dương HànhBảo đã đào được \& khu mộ của Trię̣u-Đà. Triệu. Đả khi sồng đã cướp đoạt được nhiểu báu vật của vua An-Dương. Khi chêtr, y sợ những tráng sĩ Việt sẽ quật mổ cướp lại những báu vật ầy nên y đã làm rẳt nhiểu mộ giả̉ và trong ngôi mộ chính của y, y đã chôn theo những báu vật ầy. Tụ̣c lệ đem các đố vật quý bấu như vàng, ng̣̣c chôn theo với người chết có từ đời thượng cổ \& bên Tàu.

Nếu tôi không lẩm thì \& Việt-Nam ta cũng có lệ này vì vậy trong thời Pháp thuộc, thực dân muốn đào mã̃ cắc vua ta đê cướp vàng bạ̣ đã bị một vị Thượng Thư cương quyè̀t phàn đồi nên mới có câu :

## Phé vua không Khả <br> Đào mã không Bài.

Cô Cằm-Sen nheo mắt nhìn như dò hời xem cái mức ham biềt của tôi đã lên đền cao độ chura tổi cô mới trẳ lời tiềp: «Còn về thẻ ngọc thì thẩy nghĩ làm sao tôi có thế mang đi được, tối nghĩ có một cách đề thẩy có thể lầy lại được thể ngọc quồc bảo của nưởc thả̉y là thẩy cùng với chúng tôi làm sao giềt hềt được bọn Mao-trạch_Đông, tôi sẽ là người hưởng dẫn thấy về nợi chúng tôi chôn giầu thê ngọc quý ầy và khi đó, tôi xin trao trả̉ lại quý quồc vật kỷ̇-niệm này. Tôi đã trả lời những ý - kiền cửa thẩy, bây giờ xin thầy vui lòng cho tôi biêt sơ lược vê vua An-Dương nước thẩy ${ }^{n}$.

Tôi trả̉ lời và kết thúc câu truyện : Theo sách Thuy-Kinh-Chủ của Quách-Phác thì con Vua Thục đã chiền thẳng được các Lạc-hẳu, Lạc-tưởng xưng làm An-Dương.Vương. Triệu-Đà đem quân đánh An-Dương-Vương ; cuộc chiên bầt phân thẳng bại. Triệu-Đ̀̀ phải rút quân vể đóng ở huyện Vũ-Ninh và cho con trai là Thừy sang cấu hôn vợi công chủa An-Dương-Vương là My-Châu. Nàng My-Châu vì nhẹ dạ, nghe lời chống dụ dỗ đã tiêt lộ cho chồng biêt những quân cơ bí mật quồc gia. Thưy sau khi đã biềt những bí mật quân sự liển trồn vể báo tin cho cha. Triệu-Đà liển đem quân xâm lăng lãnh thồ An-Dương-Vương; lẳn này An-Dương-Vương bị thua. Phải chăng thé ngọc An.Dương Hành-Bảo là một trong những chiền lợi phẩm mà Triệu-Đà đã curớp được tại nước tôi. Có một điều mà tôi muồn nó i với cả cô Cẩm-Sen lẩn Lình là theo Sử Việt.Nam, vào khoẳng An-Dương-Vương thú $4^{8}$
bạo chúa Tắn-Thủy-Hoàng đã sai Ngâm-Ngao và Triệu-Đà xua quân xuông chinh-phục nước tôi. Tẩn-Thưy-Hoàng thi hành chính sách hà-khác đồt sách chôn sồng người v.v... nên ngàn đời về sau người ta vẫn còn nguyển rũa y. Lẩn này bọn Mao-Trạch-Đông cũng thi hành chính sách tàn bạo còn ghê gớm hơn Tẩn-Thưy-Hoàng xưa. Việc thẻ ngọc quồc bả̉o nước tôi tuy quý nhưng việc cứu 650 triệu người Trung-Hoa và hơn mười triệu đống bào tồi khơi ách Cộng-sẳn là việc cưa chưng ta phải coi là tồi quan_trọng và khần cầp trong lúc này. Nều Tả̉n_Thưy-Hoàng xưa đã dựa trên bạo tàn để thắng nhằt thời thì chúng ta cũng đủ yều tồ đề tin tưởng chắc chắn rằng Cộng-sản ngày nay cũng chil sẽ tổn tại được trong một thời gian ngắn và chúng sẽ không tránh khởi sổ phận như Tẳn bạo chúa,

QUỖC BẢO

## CÉMÉRALE DE COMMERCE

(L. RONDON \& Co L.T.D.)

9, Đuờng Trịnh_Minh-Thê

Tél. 21.081 - 20.400

## - $\boldsymbol{A}$

# BIÉTNGUỜ BIÉTMINH... 

«TRI bf TRI KẎ, bACH CHIÉN BACH THANG» (TON VÓ TỬ)
( xem Bạn Dân từ sơ 28)
TRIẸU - ĐUひ̛NG

## C. NGÓN TAY VÀ TÁNH NGƯỜI

N
HìN thoáng qua bàn tay của mời ngừri, chúng ta
 kbác : ngón tay kẻ thì ddi, kê thì ngăn, người thì mập, ngưdi thì ơm. Ngón tay có khi suôn đuột, khi thì gút mắt.

Khoa xem bàn tay $\begin{aligned} & \text { f̉ biêt tánh ngurờ (chirogno- }\end{aligned}$ minie) cho ta biết hình dáng ngón tay liên quan đễn tánh người, hay nói một cánh khác, xem hình dáng ngón tay của người nào ta có thé bie̛t đại khái tảnh của người đó.

## 1.- NGÓN TAY DÅI :

Ngón tay được kể như dài khi nào ngón giữa dài hơn lòng bàn tay.

Những người có ngón tay dài là những người ít hoạt đậng. Tánh ưa phân tách, ura tìm những chi tiết vặt vạnh. Trước một vẫn đđ̛̣ nào họ cũng mẳt thi
 quá chú trọng đônn tiễu tiết mà quên đại sụ.

Những người có ngón tay dà thường kiêu căng, dễ gị̂̂nn dễ hơn, ura câi nghịch 1 , phê binhh, lăm lehi chi trích những chuyện không đáng nhur cách ăn vận, tương đi, cách ngđ̆i, v.v... của ngurời khác.

Theo đúng nguyên tâc, lúc nào và bất cứ ở đâu cũng muốn những người chung quanh tôn trọng lî̃ nghi, giư tôn ti trật tự.

Trong những dịp gạ̣p gõ̃ những người có ngón tay dài, chủng ta phải ăn mặc cho trang tropng, giư gin
từ lờ nói đ̛̂́n cử chỉ, vì những người aly không chạu sự lôi thôi, xoàng xĩnh.

Trong gia đỉnh những ngưòi có ngón tay dai, glữa vợ chơng thường xầy ra những chuyện xích mích gây gô, đơi sơng thǐ̛u sụ êm âm nhứt la khi những ngón tay dài lại có móng ngăn và ngón tay có gút mát.

Những ngườri có ngón tay dai mà đảu nhọn là những người dá̛i trá, ua làm bộ tịch.

## 2. - NGÓN TAY NGȦN:

Ngón tay được kể là ngăn khi ngón $\mathfrak{n}$ giưa ngắn hoon bê dài lòng bàn tay.

Những người có ngón tay ngăn tánh hoạt động hoon ngưòri có ngón tay dài, nhận xtt cûng mau le hoon và thường là nhận xét đưng.

Người có ngôn tay ngăn không quan tâm đẽ̛n tiểu tié̛t, chỉ nhin xem khái quát, không có tánh « vạch lá tim sâu ».

Tảnh dê dâi, lkhông hay rắc rởi, thễ nào cũng đurợc, mī̄n xong chuyẹ̣n lì được. Vănn tăt trong lời nói, như trong lshi hành văn, tuy không thị̛̂u tài hoạt bác lhi bàn đến một vẩn đễ nghiêm trọng hay hữu ích.

Không cāi c̣ với ai, không chỉ trích ai (ngoani trừ khi họ có móng tay thật ngănn).

Khi giao thiệp với người có ngón tay ngăn, chúng ta không cằn chải chuờt trong lởi ăn vận, không, nên dông dài trong câu chuyện vì kẻ đới thoại với chúng ta
không đ̂̉ ǵ đ̛̀n bề ngoài của chúng ta và cũng không có thì giờ nghe chúng ta ke̊ "vòng do Tam-quôc ".

## 3.- NGÓN TAY KHÓNG DÀI, KHÔNG NGÅN :

Ngón tay đurợc coi là kbông dài không ngắn lchi nào ngón giữa dài bầng lòng bàn tay.

Những người có ngón tay không dài không ngắn là những người được quân bình trong tâm tánh.

Ngón tay vừa phải là biểu biệu của một đức táạh dáng quí của người ngay thẳng và công bình.

Vừa bie̛t phân tách và biễt tởng hợp, người có ngón tay không dài không ngăn đáng được chúng ta tính nhiệm trên mọi phưỡag diện.

## 4.- NGÓN TAY LỚN, MẠP :

Những người có ngón tay to lớn ưa những chuyện vĩ đại nhưng có những sơ thích rãt tả̀m thường, hạ cáp.

Né̛u thấy ngón tay mập, no tròn, nhứt là ở lóng thứ ba (chân ngón tay) thì chúng ta có thê đoán là gạ̣p ngurời thích vê vật chắt, muỗn sỗng với đụ̉ tiện nghi, ăn sung mặc sươong. Tánh lười biễng, dễ sa ngã truy lạc.

## 5.- NGÓN TAY THON NHÓ, ÓM :

Những người có ngón tay thon nhỏ là những người thông minh, có nhiểu trí khôn, nhưng giã̃u diểm không cho ai biét vê mình và không mầy thành thật trong sự giao thiệp.

Những người có ngón tay ớm, nhút là ở lóng thứ ba là những người biết tiẽ̛ét chế dục vọng, thanh đạm, không màng sự sung sươong, 'những tiện nghi vật chất. Nễu quá ốm và khô khan từ đău đên chân ngón, thì đó là người đưng đăn, hay tìm tòi, nhurng quá tiện tặn, hà tiện.

## 6.- NGON TAY TRON TRU, SUÔN BUỌT :

Ngón tay tron tru, suôn đuột là ngón tay của những người nghệ sĩ, của nhưrng người có nhận xét mau lẹ, dễ thông cảm.

Đó cũng là ngón tay của những văn sī, sống nặng vê tình cảm hơn lý trí.

Những agười có ngón tay trơn tru lại có linh cảm giúp cho họ đoán đúng nhiều việc bất ngờ.

Những người này không thích toán số, chỉ ưa những công việc nhẹ nhàng, không đòi những sự suy tinnh dông dài mệt trí.

## 7. - NGÓN TAY CÓ GỨT MẢT :

Những người có ngón tay có gút mắt suy nghĩ, quy̛̆̃t định chậm chạp và Lshó khăn hơn những ngươi có ngón tay suôn đuột.

Cũng nên luru ý là ngón tay trơn tru có thể trở nên có gứt mặt nếu trên đường đờr có sự thay đôi vễ sự nghiệp, về việc làm, v.f... làm dởi hướng nghị lực của chúng ta.

Và con người càng lớn tuôi, các mắt tay càng lơn và rō ràng vì con người càng già càng trở nên có mực thiước, không quá tin như khi còn niên thiễu và cũng ăn nói và hành động hợp lý hơn.
$\mathrm{Ngón}$ tay có thể có 2 mắt : mắt thứ nhứt giữa lóng có móng tay và lóng giữa, mắt thứr hai giữa lóng giûra và lóng giáp lòng bàn tay.
a. Ngón tay có măt thứ nhứt :

Nbưng ngurời có ngón tay có mắt thứr nhứt là những ngườ đa nghi, không tin điều gì trươc khi xét đoán, thí nghiệm, tìm cho được những bằng cớ chứng minh rò rà̀ng. Nhưng mâu thuẫn một điê̆u là những người này lại tin nhựng sụ̣ huyễn bí và lắm khi lại tin dị đoan nữa!

Những người này thích tự do, hay chỡng dới và có những 多 nghĩ, tư tường răt tiển bộ.
$\mathrm{H}_{\mathrm{O}}$ có nhiểu khiễu về môn co khí hay vê những khoa-học thực nghiệm.

## b. Ngón tay có măt thứ hai :

Những người có ngón tay có mắt thứ hai là những người có óc sắp đặt, có trật tự, rắt thục tê trong tue tử̛̉ng, trong hành động nhur trong quan niệm 子ें đ̛̀i.

Những nhà lý tai gioì, những thương gia có tài, những người cẳn tính toán nhiču là những người có ngón tay có mắt thứ hai.

Nhưng nêu ngón tay có mắt thứ hai lại mập lợ ở lóng giáp lòng bàn tay, thì đó là biểu hiệu tánh ích $\mathrm{k} \mathfrak{y}$, tânh của những ngurời chî nghì đên minh, 10 riêng cho minh.

## c. Ngón tay có cá 2 măt :

Ngón tay có 2 mắt thì khòng đẹp nhurng người nào có ngón tay nhur vậy là người có nhiêu đức tánb
đáng kê : biêt suy xét; thực té, có trật tự, ua phân tách, thích toán sơ.

Trưóc thi làm điểu gì, hay có quyêtt dịnh nào, ngurodi này suy tính rã̃ $\mathrm{k} \bar{y}$ yà ràrt lâu, không bao giờ hẫp tẩp, luôn luôn kiêm soát tur tưởng, tinh cảm và hành động của mình.

Nễu 2 mắt quá 1 lon và ngón tay quá khô khan, thì con người trờ nên ích kỷ, ham sai khién, độc đoán.

## D. MÓNG TAY VÀ TÁNH NGƯỜI

Cūng nhur các phẳn khác trong bàn tay, móng. tay, cūng cho chúng ta bié̛t về tánh người.

## 1.- MÓNG TAY DÀI :

Móng tay dài có thể dài và hẹp, dài và rộng, hay tròn dài.

## a. Móng tay dài và hẹp (hình 1):

Móng tay dài và hẹp cho ta biêt tánh người nhút nhát, nhẹ dạ và dễ tin người vì quá thành thật. Những người thích cbuyện huyên bí đ̛̉u có móng tay dài và hẹp.

## b. Mơng tay dài và rộng (hình 2) :

Những người co móng tay dai và rộng có tánh thực tể hơn. Những người này cũng có lýg tưởng cao vậy, nhưng họ nhin rõ sư thật, hiêu biêt thực trạng đở hòa minh với hoàn cảnh hẩu đạt tớr mục đích.

Móng tay dàı và rộng cho ta biết người có khỏe mạnh, có sức chịu đựng.


## c. Móng tay tròn dài (hình 3 ):

Vé hinh thức, móng tay tròn dài đẹp hơn, có vê thẳm my hon.

Nhurng nó còn cho ta biễt người có móng tay nhur thể tánh dịu biền, bình tīnh, dễ thương, biêt thương ngurời yà thường nuôi lý turơng cao đẹp.
d. Mông tay dài quá lė (hình 4):

Con người có móng tay dài quá lẽ tánh ye̛u mềm, chập chạm, không thích hoạt động nhie̛u.

## 2.- MÓNG TAY NGÅN :

Nói một cách tởng quát, những ngurời có móng tay ngắn sỡng động hơn những người có móng tay dài-
a. Móng tay ngắn và vuong (hìhh 5) :

Người có móng tay ngắn và vuông đăy đủ sức khỏe, say sura yêu đ̛̀ri, ham học hỏi, tim tòi để hiẻ̛u biết, biết nhận xét và phê bình đúng. Thêm vào đó, con được tánh tích cưc, ngay thång, trung thành trong tình bạn, bền chặt trong tinh yêu.

Thích trật tự, ưa sắp đặt, người có móng tay ngắn và vuông sẽ là người công-chức hay tur-chức có nhiĉ̀u đức tánh đáng quí.

## b. Móng tay quá ngån (hình 6):

Với những người có móng tay quá ngăn, những tánh tờt kể trên đđi xa quá mức, trở thành nhưrng tánh xấu. Móng tay quá ngắn cho ta biếṭ tánh người tọc mạch, vạch lá tìm sâu, xoi bói khó chịu, chỉ trích vợ ác 夕夕. Ngoài ra, tánh độc tài, ưa phản đ̛̛̣i và cãi vã.
c. Móng tay rộng nhiêu hơn dải (hình 7):

Chúng ta phải đ̂ê phòng khi gặp những người có móng tay rộng nhiều hơn dài. $\mathrm{H}_{\mathrm{P}}$ bản tính dề hờn dễ giận, hẹp lượng, găt gao và lắm khi rã́t hung bạo, kỳ khôi. Người có móng tay nhur thê có thê mác bịnh đđau tim răt tặng.

## 3.- MÓNG TAY HìnH TAM GIÁC :

Móng tay hình chữ $V$ (hinh 8) cho ta biêt tánh người quạu quẹ, nóng nảy.

Nễu bạn không dằn tánh mình được thì chớ nên giao du vớri những người có móng tay hình tam giác : gặp ho thườrig khó tránh được sụ gây gõ, cai lịy nåy lưa.

Những người nhur thê lại có tánh vụt chạt，dê giận dẽ̃ hờn．

Nbững nghhệ sĩ có móng tay ây là nhữrag thiên taii，có óc thâm myy sâu sắc đura họ đ̛̌n những thành công．kỳ diệu，nhữrng tác phẳm tuyệt vời．

Song thớ thả̉ng thắng phê bình họ：họ không bao giờ nhin nhận nhược đị̛̂m của họ đâu．

If khi nào họ có lý tưởng gì cao siêu lắm．
Nếu móng tay bạn hình chữ V và có nhicicu sọc thẳng（hình 9）thì bây tim thầy thuốc chữa hay ngừa bịnh thẳn kinh đi．

## 4．－MÓNG TAY HINH THANG ：

Người có móng tay hình thang cûng có những tánh turong tọ nhur ngườ có móng tay hinh tam giác song nhe horn．

Nhữing ngurời có móng tay hình thang giẫu tánh nóng nởy，dễ cảm của họ dưới một bề ngoài trâm tĩnh và kiên nhẵn．

Khớ mà đoán tâm tánh，$女$ muốn của những người có móng tay nhur thé．

Nên phia ngoài rộng（hình 10）móng tay hỉnh thang tho ta biǐt con người có móng tay ấy hăng hái chớ không phải nóng nảy，dễ cảm xúc chớ lhông quạu qư，có đủ bảo đảm vê mặt luân 1 y，đạo đúrc．

Nếu phiả trong（móng tay）rộng（hình II），móng tay 台y cho biêt con nguròi có nhiêu óc turbug turọng， thích sờng trong mệng，quen cả đời sờng thực te̛．Vì

thê，những ngừ̛̀i có móng tay nhur thẽ lhông thẉc hiện được điếu gì thie̛t thục cả．

## 5．－MÓNG TAY NÀ̀M SÂU VÀO THIT （hinh 12 จà 13）：

Những người có móng tay nằm sâu vào thit tánh quạu que vô chừng，ura buŏ̀n vo vån，nhìn đơi vori mắt bi－quan．
 cao và lơn，những người có móng tay nhur thế tánh ura thú nhục dục．

Dẳu cho họ có nhiều nghị lực（trương hộp có lông thứr nhứt ngón cái ddi），cũng phải đ̌̌ phòng những ngườ có lúc họ không tụ̣ kềm chễ dược nữa， đê mất thăng bằng．

## 6．－MÓNG BÅNG，MÓNG CONG ：

Thường thừ̛̀ng móng tay hơi cong quần xuơng nếu ta ngó ngang ngón tay（hinh 14）và cong vòng cung nếu ta ngó ngay đâuu ngón tay（hình 15）．

Nhưng người có móng cong nhiêu，ngưori có móng cong it．

Người có móng tay bằng quá lẽ（hình 16）là nhưrng người thụ động trên phương diện hoạt động nhur tiên phương diện tinh thân． $\mathrm{H}_{\rho}$ ura nghe theo lori của người khác dẫn dụ．Tấnh lại nhút nhát rut rè， không dám nhận lãnh một trách nhiệm nào cả．

Có khi những ngừ子̀i có móng tay bằng là nhưrng ngưodi tánh tình khó khăn，rắc rơi，ura ghen tị．Những ai sồng gằn gũi vời hq̣ hay có việc phải giao thiệp vơi họ，sẽ bực mình vơri tánh xẫu ầy．

Nhurng tánh những người có móng tay cong quẫn xuỡng（hình 17）cũng lhông tợt gì đó ：họ thông ura giao thiệ̣，không cơri mơr，kiêu căng，tham lam．

## 7．－MÓNG TAY CỨNG， MÓNG TAY MÊM ：

Móng tay mêm，nểu dài có thê uỡn cong được （hình 18）thuộc những người thiễu nghị lực，thả trồ mặc cho tinh cảm lôi cuớn．

Trái lại，những móng tay dòn，dể gã̃y thuộc những ngừ̛i nóng nảy，hay hò̀n gị̣̂̂n．

## 8．－MÀU MÓNG TAY ：

Màu móng tay đẹp nhứt là màu hð̛ng đđ̂̀u cả móng tay hờng sã̃m hơn màu da．Những người có màu móng tay nhur thế là những người bên chặt và kiên quýltt．


Móng tay màu trắng bệt cho ta biết người bị bịnh, yơu đuới và vì thế mà làm bí̛ng, không thích hoạt động nhiêu.

Móng tay màu hờng sậm quá hay đỏ cho ta biét tánh người quá khích và nôn nóng

Móng tay màu tái nhọt chỉ ta rõ tánh ngurori ganh hiémo ghtt ngob, đ̛a nghi và ura kiểm chuyện rắc rời. Nhưrng ngurời có màu móng tay như thếr rât nguy hiểm, ta nêm đđ̂e phòng hẹ hãm hại len lút ta.
9.- MÓNG NON :

Có ngừri có móng tay non (hình 19), có nguròi không có móng non (hình 20).

Không có móng non chỉ là triệu chứng bịnh hoạn mà thôi. Song do đó ta có thê suy luận về tánh tinh của con người kém sức khảe : buồn bực, càu nhàu, bi quan v. v...

## 10. - ĐỚM TRẢNG TRÊN MÓNG TAY:

Có người cho rà̀ng đớm trắng trên móng tay là một đîém hên (hình 2.1)

Nhurng nhà aghiên cứu tìm hiêu tánh người qua hình thức móng tay cho biẻ̛t những đớm trắng nhur thé chỉ ta rō tánh người dễ bị xúc cảm.

## 11.- MÓNG TAY VÀ NGƯỚI CONG-CHƯC :

Nhur đã nói trên « móng tay ngắn cho ta biết tánh người .. vạch lá tìm sâu, soi bói khó chịu, chỉ trích với ác ý,... tánh độc tai, ura phản đới và cäi vã, "

Vì thê, nhà tâm ly học khuyên chúng ta nên luru tâm sử dụng đúng chð những người công-chức có móng tay quá ngăn.

Giao cho họ những trách vụ giữ ngân quŷ, thâu tıền, kiểm tra, thanh sát, họ sẽ làm tròn nhiệm vụ và sê là những công-chức gương mẫu.

Song xin chơ cho họ thường xuyên tiĉ́p xúc với dân chúng : những người đ̛̉n xin việc sẽ thô tâm vì họ.
T. $\boldsymbol{B}$.


## Ý THU

NộT mùa Thu đẹp say duyên mới Ngâu chêt thời $x a$... $x a$ vắng $x a$ Ngân giang läng bông nàng tiên-nữ May lạnh nĝ̣̣p trời chinh-kht ca

Ynhac không rang sẩu durơng liéu Quên buổn ngây ngầt trúc Tiêu-lang ̛̛ đây... thét gió ngàn linh-điêu Nổi sóng giang-sơn điệu nhac-vàng
*

ilANH vàng đốt cháy mùa Thu cũ Em đắm trên cờ măy ý mo Ai ngâm ròn rã vẳn tho lửa ? Tièng thét diệt thù hay tiềng Thu !

HOÀNG LONG

## EM YÊU ANH

(Tiép theo trang 37)
tim thây trong túi áo Hà Phương góni thuờ độc con lại kia mà.

Phi Thử gạ̀ đẩu:

- Phải rởi, chính tại gói thuờc độc còn lại ầy nên Hà Phương mới bl bắt Nhưng anh có biêt tại sao gói thuóc đớc ây lai nàm trong rúi Hà Phương không ?

Trong lứ Văn Sơn còn ngơ ngác thì Phi Thừ đã nới tiêp :

- Chính con Bích Thúy bỏ gói thuờ độc ày vào đó.

Ngạe nhiên, Văn Sơn hỏ̉i :

- Sao anh biêt ?

Phi Thử đáp:
_ Khi thầ Lệ̂ Hoa ngã ra bầt tīnh tôi rất ngạc nhiên chưa hiếu rõ nguyên do oi sao, thi ngay lúc ày, lúc moi người đang lện xộn đầ quanh Lế Hoa tồi bờng thây thả̉ng Minh trao cho Bích Thủy môt gơi gi và lầy mât ra dầu Bich Thủy lẹ làng nhét vôi vào túi áo của Hà Phương đang treo trển ghè. Bên chưrng thầy thằng Minh chụp áo Hà Phương vặn hòi, tôi mới hiê̂u ra cớ sư là chúng nó đả lanh trí lợi dưng cơ hội đề giết Lệ Hoa, rởi sau đó lại vu tội cho Ha Phương bầng cách nhét gói thuờc còn lại vào túi anh chàng náy,

Văn Sơn hè̀t sức ngạ̣c nhiên khi nghe Phi Thừ. Chàng chưa kip nói gi thì Phi Thử lại tiêp hời chàng :
— Anh cơ anớ lúc Lệ Hoa đòi uồng coca-cola không?

Văn Sơn gł̊t đáu ;
— Nhớ, nhưng sao?
Phi Thử đáp:

- Đây, chính lúc đó, nều anh còn nhớ anh sẽ biếu ra ngay. Lúc thằng Minh quay qua quay lại đé tim bói bàn gọi thực uồng cho Bích Thủy và cho vơ hẳn, chính là lúc nó đả lanh trí lợi dụng không ai chư ý đên, nó đã lẹ tay bó thuóc aọc vào ly nước cam của nó đang cắm trên tay đê rới ngay sau đô, nó đưa cho vợ nó uòng.

Vắ Sơn chạn lời Phi Thử và hỏi với vé tức tòi :

- Thề sao lúc đó anh không lạt tây nó ra còn đợi gi nữa ? Anh đoi gì nữa ? Anh đợi Lề Hoa chêt rối anh mới nói cho tôi nghe, ích gì !

Phi Thử vừa lậ đấu mím cười, vừa nói:

- Anh nghe lẩm rởi. Tói có nói với anh tởi thầy nơ bơ thuoóc độc vô ly nước cam nó bao giờ đâu. Chuyện đó tôi chl đoán ra được khi thằy nơ cấm ly vợ nó vừa uơng, lăc qua lắc lại xem, thầy có chằt bôt còn đọng lại đáy ly đây chứ. Lúc ày thì mọi viẹc đa trê rới. Nghi ra cũng tội nghiệp cho Lệ Hoa thạt !

Nói đền đây, Phi Thử th ̛̛ dài. Chàng đưng dạy gat thuờc vào lọ đưng tàn, rới bảo Văn Sơn :

- Thôi, trừa rối, mình xuơng Cånh Sát cuộc đi là vừà.

Văn Sơn hôi :

- Thề bày giờ anh định xuồng đó thuật lại những gì anh thầy cho cành sát họ biêt đê gơ tội cho Hà Phương phải không ?

Phi thử rùng vai :
— Lẽ đĩ nhiên phải thề !

Văn Sơn đưng lên, trao bức điện tin đang cáa m trả lại cho Phi Thứ, và mim cười :

- Thê lán nắy aoh khêng giâu chuyện Bich Thủy vể bức điện lin nấy và việc nàng lén nhét gói thuôc độc vào túi áo Hà Phurơng, đê tha nàng nhur đà tha người đẹp Kiểu Liên trong hai vụ trước à ? ( I )

Phi Thừ cám bức điện tín Văn Sơn vừa trao lại. Chàng mờ ra lám nhám đop:
« Xuóng ngay. Dặn phòng rờ. Sór $\mathrm{r}_{3}$. Em yêu anh

Rới chàng phớt tunh :

- Hừ, em yêu anh ! Yêu anh mà yêu kiều sát nhân ná̉y tha sao được cha!


## ANH - ©ÃNG

Kỳ sau: Sẽ aăng PHONG 99... TÒ CAO . Ban afoc sê thày thich thư với tài a điếu tra, cưa nhà thám tư tur ràt quen biết của chưng ta ld... Phi Thì̛.
(1) Xin mòri xem 2 truyện ngẳn cùng môt tác giẩ đã đăng trước đây: a Phi Thừ xuăt hiện, và " Đì̀ng đùa với Phi Thừ n.

## HÁNGLY-HÁI

Thủ Thác Hàng Hải Vận Tải Hàng Hóa

52, Đoàn - Nhür - Hài - Saigon
Đ. T. 302 Saigon

# GIÁN-GIỆP và PHÀN BỘI 

## (tiếp theo)

## toog Thî́ chlín il

động tại Pháp (Tèn Eberhard Von Stohrer nà̀y cũng được đề cử giữ chức Đại sứ Đức ở Tây-ban-nha trong thể chiển thử II).

Canaris chính thức là tùy viên quân sự của Đức tại Tây-ban-nha, nhưng nhiệm vụ chính của ông là tờ chức các căn cứ cho tảu ngầm Đức dọc theo duyên hải Tây-ban-nha và điều khiền các tờ chức gián điệp tại cảc hải cảng chởng lại sự lưu thông của các Joại tàu Đồng Minh hay đặt nhân viên của minh trong Triều đình Tấy-ban-nha hà̀u chống lại ảnh hưởng của các nước Đồng Minh.

Ngoài ra, Canaris còn có nhiệm vụ đưa gián điệp Đức vào đất Pháp vượt qua dã̉y núi Pyrénées. Chỉnh nơi đây bắt đà̀u cuộc đời gián điệp của Mata-Hari. Nàng đáp tàu Hòa Lan sang Pháp và được đđıra vào trình điễn khiêu vũ tại vũ trường Moulin Rouge tại Ba-Lê và trở thành một nữ gián điệp quan trọng của tồ chức gián điệp Canaris. Với sắc đ̛̣p và tài nghệ của mình, Mata-Hari đã chinh phục được thành phớ Bả Lê và nhất là các vị sĩ quan cao cấp của Hải và Lục quân Pháp.

Lúc đ̛à̀u Mata-Hari tỏ y chớng lại mệnh lệnh của Canaris. Canaris đã đên Pháp thăm nảng, hứa hẹn mọi thứ, ca tụng nàng và thề sẽ lo thực hiện lởi hứa cưới nàng. Mata-Hari trở thành hoa khôi khiên vư ở Ầu Châu, đ̉òng thời các dự tính của Canaris cũng trở thành sự thật. Mata-Hari làm sôi nời thành phớ Ba Lê. Nhiều kẻ ăn chơi trác tảng bậc nhất củng van xin tình yêu của nàng. Tiền bạc ra vào như nước và Mata-Hari lại thích tiền. Nàng mua được một'biệt thự nhỏ gần vườn Boulogne và nơi đây mỗi chiều chủ nhật nàng mở rộng cựa tiếp khách. Trong sơ khách sang trọng giaớ* du với nàng lẽ dĩ nhiên có các nhân vật của Bộ Tham mưu Pháp.

Trong lúc ấy tại Tây-ban-nha, Canaris hầu như quên nàng, it thư từ cho nàng vì nhiệm vụ của ông không cho phép ông có thi giờ nghĩ đến tinh cảm vụn vặt. Vả lại đới với ông, Mata-Hari không phải là người Đức, ông không thề cưới nàng làm vợ được, nảng chỉ là nữ gián điệp sớ hiệu H. 21 không hơn không kém. Với tư cách nà̀y, Mata-Hari đã thu phục được nhiều kết quả. Nàng bắt được tin tức về các cuộc điều động binh sir, các kê hoạch tấn công đang được nghiên cứu, các họa đồ phòng thủ. Nàng sang Hòa Lan nhiều lằn và nơi đây, nảng trao các tin tức cùng tài liệu đánh cắp được tại Pháp cho các Sĩ quan Bức.

Năm 1917, gián điệ̣ H. 21 sang thảnh phớ Cologne ở Đức qua ngả Hòa Lan. Người ta đã tờ chức một cuộc gặp gỡ giữa nàng và một Sĩ quan cao cấp Bộ Tờng Tham Mưu Đức tại nhà hát lớn. Nàng đã thông báo cho vị Sĩ quan nầy nhiều cuộc điều động quan trọng binh sĩ từ Anh quốc sang nuérc Pháp và cho biết nhiều chi tiêt về phòng tuyên của Đồng Minh. Cuộc tiêp xúc nầy, do một sự tinh cờ, đã được một nhân viên mật vự Pháp nhận thấy.

Thi hành xong nhiệm vự, Mata-Harị xuống tàu trở về Pháp không có vẻ gì 10 ngai. Tàu nằy sẽ đến Pháp qua ngỏ Đan Mạch và Anh Quốc̣. Khi vừa sả́p bước chân lên nược Anh, thình linh có một nhân vièn thương chánh người Anh đến gàn nàng và nói sẻ với nàng: «Nảng không nên đặt chân lên đất Pháp, cứ ở trên tàu nầy luôn đđi và nó sẽ chạy sang Tây Ban Nha \%.

Mata-Hari liền hiễu ngay là mình đã bị khám phá ra rời nhưng rất may là lủc đó nàng đang ờ trên tàu của một nước trung lập, nàng liền quyết định sang Tây-ban-nha. Nhựng cuộc đi lậi không. mục đích rõ rệt của nàng làm cho cỡ quan mật vư Anh và Pháp đề ý và ngưởi ta đã theo dỏi nàng từ mấy thảng trước. Sự tình cờ nhận thấy nàng đang tiêp xúc vợi Sĩ quan Đức tại nhà hát ở Cologne của nhấn vièn mật vụ Pháp đủ làm cho nàng lâm nguy. Nhưng nhờ cơ quan phản gián của Đức đã khám phá kịp thời và viên Sĩ quan thương chính đã khuyên nàng không nèn trở lại đá̛t Pháp chính là một giản điệ̂p của Đức.

Tởi được Tây-ban-nha nàng liền đđên Tòa Đại-sứ Đức tìm gặp Walter W. Canaris, ngưđ̛̀ mà nàng vẫn còn yêu. Canaris tiêp nàng một cách lạnh nhạt, cho rả̉ng nàng cà̀n phải có mặt tại Pháp vì ở Tây-ban-nha nàng sẽ vô dụng. Nàng muớn phân trần cùng người yêu sự nguy hiềm đã xảy ra, nhưng Canaris ngắt lời nàng bằng một cuộc cải vã về các liên lạc ái tình của nàng tại đất Pháp.

Nhưng rồi cạ̣p nhân tinh nà̀y vẫn thu xếp và hòa thuận nhau chung sông trong một tuằn. Một tuằn trăng mật chấm dứt bẳng một nluiệm vư mới mà Canaris trao cho nàng. Canaris ra vẻ luyến tiếc nàng nhưng nhiệm vụ nàng cà̀n thiết cho quớc gia và çổng tác cửa nàng vô cùng quan trọng. Nàng cần phải trở lại đất Pháp bằng mộ cách, nàng đảau đơnn từ giả Canaris, vì nàng biểt rằng nàng sẽ không còn thây mặt người yêu nữa. Nàng cảm thấy sự nguy hiềm
sẽ xảy đé̛n cho tánh mạng nàng, nhưng khòng co lới nào thoát. Một gián điệp Đức không thê đào ngủ, nhất là trong thời chiến. Sự nguy hiềm đã xảy ra. Nàng bị bắt tại đất Pháp và được đưa ra xử ở tòa án binh, nàng bị xử bắn vào cuỡi näm 1917. Nhưng sự thật khỏng phải người Pháp xủ nảng, chính Canaris đă gián tiếp xự nàng bằng cách giao cho nàng nhiệm vư trở lại đất Pháp; nhiệm vụ cuới cùng. Canaris dùng mât mả đã bị Phòng Nhì của Pháp khám phá đurg̛̣ đê thông báo cho các tay gián điệp Đức tại Hòa Lan tìm lièn lạc với Mata-Harı, do đấy mà Mata-Hari bị Pháp bắt.

cUƠC cách mạng tại Đức bùng nô. Hoàng đế Guillaume II thoái vị và trổn ra ngoại quớc, che tướng lănha vã̉n ở lại trong nước. Nhiều sĩ quan có tài bị loại ra khői quàn đội. Chiễn tranh chấm dưt với sư thất bại của nước Đức. Canaris với cả̛p bâc Thiêu Tá khòng có mọ̀t địa vị gì quan trọng. Trong những näm khó khăn sau đó, người ta khó biết được ông đã làm những gì mà khi ần khi hiện. Nhưng người ta cuang được biết đại khái là ông đang tích cưc hoạt động tồ chức một cuộc phản cách mạng chởng chế đọ̀ Cộng Hòa Weimar của Đức quốc. Ong giấu diếm vỏ khí đủ loại dang được Ưy ban kiêm soát Đờng Minh tim kiêm, tồ chức các đội quân tinh nguyện đề lật đờ chê độ Cộng Hòa Đức 'bằng vỏ


Hodng dé Guillaume II vd Hindemburg
lực. Canaris chuần hị nhiêu âm mưu lật đổ chính phủ, ông đã hợp tảc vợi Hitler trong cuộc mưu toan đảo chánh tại một tiệm bia năm 1923 tại Munich và nếu àm mưu nằy thảnh công, Canaris sẽ trở thành chúa tế cůa miền Bắc duyên hải nước Đức.

Vào khoång năm 1926, Walter Canaris với cấp bậc sĩ quan hải quân Đức (hải quân hữu danh vò thực) thinh lình biến mất. Vài người thức thời cho rằng mọ̀t người như Canaris không thề mất tích một cách khó hièu như vậy được. Lúc ấy, trong bóng tỡi, Canaris vẫn bè̀n chi làm việc, một tấm biền đề «Sở chuyèn chở hàng hải », tấm biền nà̀y không có nghĩa gì cả và dưới hình thức kỳ dị nà̀y, Canaris làm việc cho cơ quan mật vụ hải quân đề chuần bị ngà̀y «đại cuộc).

Năm 1927, vô tình mà Canaris lại được dư luận chú ý và nói đến. Một hăng phim trong số các hãng phim lởn của Đức, hãng « PHOEBUS », lâm vào tinh trạng phả sản. Hãng nà̀y đả sản xuất nhiều phim tuyên truyè̀n sức mạh và uy thế của lực lượng hải quân tưởng tượng của nược Đức. Đó là nlữ̛ng cuốn phim chỉ cớ tính cách tuyên truyè̀n cho hải quân và ngành thương thuyền Đức quớc. Thủ tục thanh toán tài-phán Công ty Phim ảnh nà̀y đã chưng tỏ sự nhún tay của Canaris vào tình hình tải chánh của Cỏng ty. Dư luạ̀n dàn chúng Đức muốn biết Canaris đũ đào đâu ra tiền đề đầu tư trong công ty aPhoebusu, bởi ai cũng biết việc thực hiện tớn kém vào khoảng 7 triệu mác (Mark : đơn vị tiền tệ Đức) nghia là lới 3 triệu đô-la. Canaris trả lời rằng đó là $\mathbb{Q}$ Quy bí mậtn. Cuộc điều tra cüng như sự can thiệp của Pháp-viện vè vụ nà̀y không được tiến hành, vì nếu tiển thèm bước nữa sẽ bị xem là xâm phạm an ninh quớc phòng. Người ta không đòi hỏi biết thêm nữa và ly do an ninh quốc phòng đư đế các quan Tòa hời ấy của Đức xếp hơ sơ phả sản của hãng phim ahoebus». Các chủ hãng và những nhân vièn có trách nhiệm chẳng những không bị trừng phąt mà cung không bị truy tố.

Dù sao cŭng vẫn là một vụ quan trọng làm xôn xao dư luận, quan trọng đên mức Canarís plả̉i bị bắt buộc trốn trảnh một thời gian sang Tây-bannha. Tại đây ông than gia hoạt động các cồng túc tái vö trang nurợc Đức. Ông kiềm soát việc đóng tàu ngà̀m trong công xưởng hải quân Echeveria của Tây-ban-nha. Công tác đóng tàu ngà̀m của Đức đă xâm phạm trắng trợn vào Hòa-ước Versailles cấm không cho Đức được có tàu ngà̀m.

Tai Tày-ban-nha, Canaris là thượng khách của tên Juan March, một òng vua buôn lậu võ khi đạn dược của nước nầy. Họ đã thảo luận với nhau về việc bán buôn vơ khi cho nước Đức đề trang bị quân đội Đức cüng như vẫn đè̀ thiết lập các kho vơ khi tại Tây-ban-nha đề tiêp tế cho Đực sau nà̀y. Sự liên lạc giữa Canaris và Juan March lại tỏ ra rất cần thiểt cho cuộc nội cluiến Tây-ban-nha. Ngưởi ta còn nhớ có một thời gian Đức không trẳng trợn giúp đở Franco, lãnh tụ cách mạng Tây-ban-nha, chî vi jỷ do.'Hitler đã nẳm được cảc vị trí nờng cớt tại nước này.

Gác phúc trinh của Canaris gửi từ Tây.ban.nha vê vô cùng quí giá đơi với cơ quan mật vụ hải quân Đức. Ông đã tồ chức cơ cẩu gián điệp chông cảc nước Anh, Ý; tồ chức nầy có mồt tầm quan trọng vô giá đỡi với Đức.

Nàm 1929, thượng cấp cü của ông là Franz Von Papen giới thiệu ông cùng Hermann Goering. Hai người, Goering và Canaris, có nhiều tính tinh giớng nhau, hai người cùng là cựu sĩ quan Phồ và do đây không mấy lúc đ̉ã thân nhau. Hai người cũng dã cùng nhau tham gia tích cực vào vụ âm mưu đảo chánh ở Munich nhưng lúc ấy họ không có cải may được gặp nhau. Canaris đã cho Goering biết có nhiễu khả năng thông bảo tin tức của cơ quan mật vư quận đội dân chủ Đức cho phong trào chánh trị do Hitler cà̀m đầu. Goering nhận lời, và nhận thấy Canaris là người cần thiết đêe chỉ huy tồ chức gián điệp cho đảng Quốc xã đang trong thời kỳ bành trướng. Cüng theo nhận xét của Goering, Canaris đã tỏ ra một học trò giỏi của Đại Tá Walter Nicolaỉ người chỉ huy mật vụ Đức trong đẹ I thé chién. Canaris lại có liên lạc với hải quân, thêm vào đó nhự̛ng tin tức do Canaris thẩu lượm dược có thê bán cho nhiều nước khác gây thêm tài chánh cho Đảng, nhất là đối với nược phát xit.

Như trèn, ta nhận thấy rẳng sự phục vụ của Cạnaris cho đảng Hitler là do mới liển lạc tình cảm cá nhân giữa òng với Goering. Hitler đã đòi hỏi danh sách tất cả Sĩ quan Đức vởi các chi tiểt vê xu hưởng chính trị, tinh trạng tài chánh và tinh thà̀n của họ. Người ta cŭng biết rõ rẳng chính Canaris và Von Papen là những kẻ đă âm mưu trong vư loại Thỉ tướng Kurt Von Schleicher đề ghê nà̀y lọt vào tay Hitler. Åm mưu nầy thành công do sự đảnh cắp



Kurt Von Schleicher (bén :r...)
được một lài liệu quan trọng trong văn phòng của Schleìcher mà Canaris là người tồ chức. Trương hợp xảy ra như sau đây :

Trong lúc Schleicher đang mim cırời kín đáo với ý định đem ra thi hành một sắc luật chắm dứt mọi trợ cấp cho các cựu sĩ quan quân âội Đe̛ quớc Đực, và đem nhiều đất rộng lớn ờ miền Đông Phờ ra chia cắt thà̀nh những mả̉nh nhỏ cho nông dân, Schleicher nghĩ đên giải quyễt dễ dàng vẫn đê thất nghiệp đang đe dọa nước Đức với biện pháp nầy. Nhưng ông vẫn biểt giờ cho thi hành biện pháp ây chưa điềm vì các lực lượng phản động trong nước còn manh. Ráít có thè là Schleicher cho răng chura vội đem ra áp dụng một cuộc rải cách sâu rộng như thế nhưng tình hình kinh te̛ trong nước quả khå̀n trương đã thúc đầy ông chọn con đường ấy.

Đến lúc Canaris cho đảnh cẳp được tài liệu liên qụan đến cuộc cải cách nà̀y, ông liền trình cho Hitler. Một tấm ảnh của tài liệu được đưa đên Tồng Thớng Hindenbourg đồng thời với một tới hậu thơ của Hitler tố cáo Hindenbourg đã thổng đồng và che chở cho bọn Bôn-sơ-vít (cộng sản) trong Chính phủ của òng. Hitler còn dọa sẽ thúc đầy các kỹ nghệ̂ gia và các địa chů trong nưởc nời dậy lật đổ chính quyè̀n Tờng Thớng Hindenbourg. Vi vụng vè̀ và quả lo sợ mang tai tiếng, vả nhất là muốn bểnh vực các cựu sî̉ quan đồng ngủ cỉa ông trong thời kỳ chiến tranh, nên ông đã bãi chức Thủ Tưởng Schleicher. Cơ hội ngàn năm một thử̉ đề Hitler lên nâm quyền Thủ Tướng và trở thànlı Quốc Trưởng. Thé gi̛̛̛i đã có ngurời khơi ngòi chiến tranh, và rièng Walter Withelm Canaris, có cơ hội thi hành các thủ đoạn của minh với chực vụ chỉ huy cơ quan gián điệp.

## N. T. H.

(còn tiếp)

# II．－VIだ C．A．1．B． 

 （Tiếp theo）
## K．K．K．

M
ÙNG 4 tháng 3 năm 1921．Ẉarren G．Harding， bảnh trai，hay gắt gỏng cáu kỉnh nhưong rất thân thiện，lên làm Tông Tông Hoa Kỳ，vị Tông Thờng thứr 9．Lập quân thần，ông mời các cơ hữu ơ Ohio，biét nhau từ khi bước chân vào đđ̛i chánh trị với tur cách chủ bút một to nhật báo，địa phương．Bà̀ng hữu và bạn cử tri đêu giúp đỡ ông trong các cuộc vận động
 Bạch Ốc．

Ông Harry M．Daugherty，bạn già củáa Harding， được Tông－Thơng chỉ định làm Chưởng lý．Cbả̉ng ai lấy làm ngạc mbiên vè̛ điểu này cå．Nhurag 3 năm sau mợi là lắm chuyện ngạc nhiên ！Những sự ngạc nhiên gằn nhur làm sụp đở Sở．Công－an，và làm cho Hoa ky giảm lòng tin tưởng vào một sơ các nhà chức trọng quyèn cao．

Trước khi ông Harding tựu chức，những công chức Bộ Tur－pháp chori đoán thử với nhau，nhur cựu lệ mợi khi thay đởi Tơng Thỡng，xem những ai là người sẽ rụng phen này．Trong 8 năm，nhóm Dân chủ nắm quyč̀n Hành chánh Liên bang．Bây giơ đ̛̆n lượt nhóm Cộng－Hòa．

Trong cái không khí hoang mang đó，William J．Flynn cơ gắng củng cô tương lai，trong địa vị giám đốc Cảnh－sát Công－an．Vì vậy mà ông Daugherty nhận dược rẵt nhiều tho tán durơng ca tụng Flynn，thỉnh cầu giư Flynn tại chức vụ cũ．Những tho đó lehông phải riêng của những nghị sĩ Quốc hội，mà lại còn của 4 quan tòa ở tòa án Liên Bang nữa．

Flynn lo sợ cho địa vị mình cũng có lýlắm．Có tin đ̛̂̀n rằng Vị giám đớc Công－an tuoong lai sê là tay thám tử quớc tê cùr kbôi William J．Burns．Người $t_{a}$ trông thấy ông Burns，đi cùng với Daugherty và nhiểu nhân vật khác，được tiếp rước tại tòa Bạch Óc．Sinh trưởng ở Ohio，Burns là ban để chỏm của Daugherty， và nay làm＂giám đớc Sở Mật thám tư Quốc tẽ̛＂nên đã được tiêng tăm vững vàng lăm．

Ḱhách hàng của Burns lại nhiệt liệt ủng hộ． Vị̣ phó chủ tịch mệt ngân hàng ở．Chicago có việt tho đẹ̛n Tòa Bạch．Ốc nói rằng＂loại ngurời nhur Burns子．Hoa Kỳ hiện thờ chả̉ng có ai được các giơơi ngân hàng ủng hộ bằng ông William J．Burns cả＂．

Thiên hạ rời lại còn đ̛̂n rà̀ng Burns sẽ có một vai trò đại quạn trọng trong tân chánh phủ．Chẳng những Buras sẽ được bơ dụng giám đốc Cảnh－sát Công－an mà thôi，mà ông lại sẽ còn có quyčn bành trên tất cả mọi cơ quan tình báo mật vụ hay Công－an của Chánh－phủ Liên Bang nữa．Tơ Chicago Banker có viết ：
« Tin đ̛̆n Tông Thơng Harding sắp bỏ dụng ông William J．Burns làm «Tô̊ng chỉ huy＂các lực lượng Cảnh－sát và Công－an mật vụ của chánh phủ̉ khiễn cho cả hàng phơ Pensylvania hoan hỉ（Phố này rất lớn，đi từ nhà Quỡc hậi thẳng tới tòa Bạch－ớc，y muớn nói những người cao cấp lãnh đạo chảnh phư）．Ong Churởng ly Daugherty，－đã biêt Burns từ lâu lắm và cũng đã đôi ba phen nhłơ đễn tài chuyên môn của tay thám tử này，－là ngurời đứng bảo đảm cho Burns．Nhiê̌u hãng kỹ nghệ to lơon，những bảng mà nguồn lọ̣i đểu do một vài ngân hàng ở Nưuu－Ước kiểm soát，cũng ủng hậ Burns．．．，nghiệp đoàn thil không hưởng ứng， còn ai không phải nghiệp đoàn đêu đưng vê phe Burns cả．＂

Những nghiệp đoàn đích thực là cừu địch，đại cừu địch của Burns．＂Hại đờng trung ương nghiệp đoàn＂ miê̆n Nữu－Ước viêt tho cho ông Harding giục già ông phải kie̛m ngay cho chức vụ đó mọt ngừ̛̀ đưnng có những＂bàn tay ô uế »．Một tơ báo Gia－Nã－Đại có

## INVESTIGATION

## CÔNG-AN

## LIEN- BANG



[^0]viêt moột bài buộc tội chi nhánh mật vụ của Burns ở Gia-Nã-Đại đã gỏ̉i tho cho các chủ xí nghiệp, để đút tiền cho họ, cởt đđ̂̃̉nhêt một hai nhân viên vào các xưởng, các ủy ban nghiệp đoàn, mục đích lẫy tin xem " vào lúc nào, § chỡ nào, và làm thễ nào" thì những cuộc đấu tranh xã họi sẽ bùng nổ. Những nhơn viên do thám đó cũng bị buộc tội chính họ đã đứng lên làm đâu so xúi giục thọ thuyen.

Một lá thơ gửi cho Tơng Thỡng nhăćc lại câu chuỵ̣̂n xẫu xa đã xåy ra vào năm 1912, khi ông George Wickersham đã buộc tội Burns và đơng đảng lập một họi đ̛̆ng chỉ ğ̛̀m riêng nhữag người phe mình nhận lệnh cứ kêt án bừa bải tất cả mọi trường hợp. Báo cáo của ông Wickersham cunng được đính theo tho này. Có le T ºng Thỗng Harding chẳng bao giờ thấy đurợc tai liệu đó, giơong nhur bao nhiièu bản kháng nghị turơng tụ khác, đ̂̉u bị tay bí tho của Tông Thỗng chuyen thăng sang ông Daugherty bên bệ Tur pháp.

Nhưng sự vận động ẫy đđ̌u vô hiệu quả. Ngày 18 tháng 8, ông Daugherty gỏi cho Flynn một công diện lòri lẽ thực tàn nhẫn cẩt chức Flynn. Cùng ngày, Burns nhận được giấy bô dụng và Burns đánh điện nhur sau cho Daugherty : «Tôi không còn biễt dùng lời lẽ nào đ̛̣̂̉ tó bày cùng ông mới cảm xúc của tôi trước lòng tin cả̉n của ông đã nâng tôi lên địa vị đó ... » Còn Flynn thì cực lực phản khảng sự cãt chức vô lý do này.

Trong thòri gian ông Daugherty cải tơ Bộ tur pháp, J.Edgar Hoover mới có 26 tuồi, giữ nhiệm vụ phụ tá đặc biệt cho ông Churởng lý, và đurợc cưr chức Phó Giám đớc Văn phòng Suru tầm (S̉̉̉ Công an) vào ngày 22 tháng tám năm 1921, niên bông $40 C 0$ đô la.

Vănkhờ Sở Cống an chứng tỏ ảnh hưởng đảng phái dượi thờri Harding lúc đó ra sao. Một tập ky ức gởi cho Burns, hình nhur của một Thurợng nghị sî, ghi tên họ rành mạch tả̛t cả̉ nhân viên Công an cùng nhóm đảng phái chánh trị. Tên những người Cộng Hòa thì không có phê bình chú thích gì cả, còn tên của nhóm Dân chủ thỉ đêu có ghi theo sau, cbẳng hạn nhur: Con re một thượng nghi sĩ

## F. B. I. CÔNG AN LIÊN BANG HOA KỲ - F. B. I. CONNG AN LIEN BANG HOA KỲ

Dân chủ..." 《vănn giư liễn lạac mật thiê̌t với Đảng Dân chủ», được ngời đọ́ do nghị sĩ X... nói năng giùm $n$, "Dân chủ tranh đấu", " bị đổi đi cách đây bai năm, nay lại được vê chô cū hình như nhờ nghị sî Y..., "

Ây là lúc nhà thám tử trứ danh Gaston B. Means vdo tư̂̀ng. Means được bô dụng vô Công an do đ̂̌ nghị của Burns, zgày 28 tháng 10 năm 1921. Means vộ vã tỏ ra mình là hờ bịch nữa.

Nhurng Means và Hoover chẳng mây lúc lại xung ậ̣t nhau. Hoover xin ông Burns cấm Means không đượ lai vãng tới văn phòng mình, vi Hoover không chịu được đð̛ri sờng hoang tàng và vô hạnh của Means Một nơi mà Means thương lui tơi nhất là nhà mọt người luhá bí mật có tên rầt thường là Jess Smith. Means và Smith tơ vze hợp nhau và hiêu nhau lắm. Means biêt rằng Smith chẳng phải là hạng nhur ai ".

Jess Smith là bạn thân của Harry Daugherty, và ăn ở tại nhà Daugherty (Wardman Park Hotel). Dâu rằng chả̉ng giữ mệt nhiệm vụ chánh thức nào, nhurng lại có có tin đơnn ở Hoa Thịnh-đờn rà̀ng Jess Smith là tay có ảnh hurơong trong các giơori chánh trị tời cao. Thiên hạ biêt ràng Smith là bạn riêng của $T$ B̂ng Thơng Harding và phu nhân và vẫn thường là khách, thượng khách, tại toà Bạch ớc mởi khi có hậi họp thân mật. Đurọ̣c ngð̛i trong bộ Tư pháp, Smith gởi thơ và nhận thơ rât nhiểu, tho tur và tho bán tur. Smith thurơng giao cho Means mật điêu tra vê những ngườ và những việc liên hệ nhičuu đễn Daugherty.

Sau này, tò New York Sun nói vè Means nhur đây : *Tì̛ lâu nay, Means luôn luôn được báo chí nói tợi... Năm 1916, hăn ăn lương Đức Quốc đ̛̣̆ xâm hại nền thurơng mại Anh... Năm 1917, hăn bị lêét tệi hạ sát một goá phụ rạ̛t giằu, Bà Mande A. King, bầng một phát súng sáu trong khi cùng... Means lưu trú tại vùng Bắc Caroline. Means được tha bồng nhưng chẳng bao lâu lại bị truy tơ trước một tòa án lkhác vì tội giả tạo một chúc thư de hương hễt cả tài sản của Bà King đê lại cho y. Thế mà bây giờ... con người ${ }^{\text {ál }}$ y chễm chệ ngởi trong Bộ Tư pháp vơi tur cách một thám tử...)"

Trong nhiều năm, Means kịch liệt chớng lại bọn gián điệp, lưra đảo, côn đơnn qước tễ đã liên minh - theo lờ Means đẑ cản trở những $\ddagger$ định thành thực của Means. Means cūng đã thâu hời được rãt nhièu thùng đây ăm ăp tài liệu tờs quan bệ cho Bộ Quỡc phòng Hoa Kỳ́; nhưng những tài liệu ấy lại bị gián điệp ngoại quỗc lãy trộm mẫt chî it lâu trướ khi đem giao cho Đệ nhị phòng. Những
thùng tài liệu, lúc gởi đi cân nặng bao nhiêu thì lúc nhận được cũng cân nặng bả̃y nhiîu, thể mà nói rằng tài liệu bị mất cấp thì câu chuyện của Means đưa ra tin làm sao đurợc! Vi vậy, hăn không nhận đượe lá thơ giơo thiệu của yuân đọi Hoa Kỳ như hăn đã hi vọng.

Nhưng ông Burns lại cứ ľhăng khăng bào chữa cho người bạn già của mình!

Những câu chuyện rắc rởi vê Means càng ngày lại càng nhiêu, Daugherty và Bums phải dùng đ̛̣̂n muru kêt. Ngày 9 thánh 2 năm 1922, ông Chương lýg bèn ra lệ̣b ngurng chức Means cho đễn khi có lệnh mời. Tiễp đó, Burns cho Means ký tên lãnh lương Công an trong hạng chỉ điêm. Và Means có thê vẫn tiêp tục hoạt động.

Hoa Kỳ lúc đó đương qua một cuộc khủng hoảng trằm trọng, sinh ra bởi những khó khăn bậu chiễn. Hàng triệu người thăt nghi ệp lang thang ngoài phở. Trong vài tháng sau, kbẩu hiệu "Trờ lại binh thương" của Harding tung ra khi vận động tuyên cự bị đẹm ra chễ diễu. Báo "Quớc gia » chua cay trách Tông Thống Harding về công việc lập pháp của ông và vêt chánh sách tăng thuễ thương chính của ông : « Ông chỉ mới bắt đẩu l lhám phá ra sự cờ nhiên, kỳ khu và chậm chạp... hiểu biết rà̀ng chăng thễ nào đi ngược lại thời gian... hay trở lại theo những phương pháp của Mc Kimley, coi như chẳng có sự gì đä xáy ra ở Hoa Kỳ từ năm 1896 cả.... "

Trên trận tuyẽ̛n lao động, nhựng cuộc đẫu tranh ngã̉m ngằm đâ từ nhiểu tháng nay đe dọa lihu chuyên chở bằng thiết lộ. «Nhân công thiết lộ văn phòng » của Chánh phủ năm 1921 đã ra lệnh sụt lương 12 phă้n 100 toàn thể nhân viên hỏa xa, và đã phải cam lêét rằng ít nhất trong một thời gian nào đó nữa sê lhhông sutt thêm lương, đe̊ tránh được một cuộc đình công đáng lẽ xảy ra rời.

Nhurng sơ thu cứ bạ dần, vậy thì cằn lại phải sụt lurơng nữa! Ngày 6 tháng 6 năm 1922, Văn phòng thông cáo lương nhân viên hạng tu bổ sẽ lại sụt 12 phẳn 100 nữa. Ngày 1 tháng 7,400 ngàn công nhân chuyên tu bs̊ đã đinh công. Nhurng "Tứ đại " (nghiệp đoàn nhân viên lưu động) không tham dự cuệc đình công này.

Nha giảm đớc hỏa xa quỹ̛t định những người đình công thi mẫt hã̛t thâm niên. Tởng Thởng Harding đứng ra làm trung gian đ̛̉̉̉ chẫm dứt đỉnh công, nhưng những sự cỡ găng của ông đêu vô hiệu quả vì không bảo đảm được cho quyền lợi thâm niên. Vẫn đên này kẹ̛t cục làm mò mắt mọi người đên nỗi quên hẳn cả mục đích - so khời của cuộc đỉnh công là tranh đẫu không sụt lương

## F．B．I．CÔNG AN LIÊN BANG HOA KỲ－F．B．I．CÔNG AN LIÊN BANG HOA KY̌

Bạo động cứ tăng gia．Thọ đi làm bị thọ đình công ngurợc đải，thộ đỉnh công lại bị phu gác đường săt đả trở lại．Có lắm người ché̛t．Lắm cầu bị nớ min．Nhiều tay phá hoại đầu máy．Sự chuüyên chö－bằng hỏa xa bị ngùng trệ và người ta lo sợ nền kinh tế quớc gia bị bóp nghẹt．

Ngày 20 tháng 7，Burns gởi cho nhơn viên Công－an thông diện sau：
＊Bộ Tư pháp cho biết tại nhiều khu vực có rới loạn trầm trọng vì chức quyễn Tiểu bang và Địa phương bẩt lực trong việc áp dụng luật lệ hoặc chơi từr không chịu áp dưng．Tại những địa phương mà những vị Quận trưởg cùng các phụ tá bị khó dễ vì rơi loạn đ̂́o ông Chương lýg buậc nhơn viên Công an phụ lực công tác cơt sao cho hàng hóa và công văn được chuyên chờ nhur thường lệ．Nhơn viên toàn quyền xét đoán đér thi bành lệnh này＂．

Ông Churởng lýg cũng nhận đurợc đơn phản kháng cả quyět rằng có nhiểu ông phụ tá của các vị Quận trưởng lạm dưng đóng cả vai trò đ̛̣ra mối người làm，và tuy名n những ké phá đỉnh công giùm cho công ty Hỏa xa Ćhicago－Milwankce Saint Paul．Ông Daugherty bèn bảo Burns mở cuộc mật điêu tra và phúc trình kết quả．

Tông Thổng Harding họp hội nghị và quyč́t định ra mật phán nghị chởng người đình công．Ngày đảu tháng 9，Daugherty nhận được của tòa án Liên Bang hạt Chicago mệt phán nghị mà người ta phải kêu là « crơng quyêt nhăt chưa bao giờ có cản n．Ông churởng lý tuyền bờ sể kêu gọi quyền hành của chánh phủ Liên bang dẻ̛ ngăn calm các nghiệp đoàn thọ thuyền xâm phạm sự tự do của Lao động．

Theo phán nghị mà ông Daugherty nhận được，bất cứ hành động hay ngôn ngữ nào，có tính cách cản trở sự vận tải ḥ̉a xa，có thể bị kễt tậi xâm phạm luật pháp．

Chỉ do có một phán nghị của nội các Harding do ông Chương lý đem thi hành，mà sơ Công an pbải dính líu đ̛̃n vư rác rởi hỏa xa cùng cà những vị Qnận trương， những ông Biện lý và tất cả gư̂ng máy của chánh phủ Liên bang có nhiệm vụ áp dụng luật pháp．

May thay，đình công đượe 2 tháng thì những lânh tư nghiệp đoạn và một số lơn đại diện chủ nhân đi tới được một th̉̉a ước．Thợ thuy品 vẵn giữ quyền thâm niên，như thếnghiệp đoàn rât thỏa mãn vì đã thắng lợi vè nguyên tắc．Nhưng công xá thi vẩn chẳng được
lên chút nào．Tạ̣i nhiểu Hạt hba xa，đỉnh công còn kéo dài cả năm trương．Đên khi bản phán nghị tạm thời kia đã được xác định，tờ＂Thể giợi Nữa Ưboc » bàn luận nhur sau．：
«Thưc sự，chính là một đạo luạ̀t lập ra do tòa án Liên bang theo lời thỉnh cầu của ông Daugherty（cớt đ⿱̂̉丶 cẩm đình công làm hại đỡn sự thương mại các Tiéu bang）－mệt đạo luật không phù hợp với những truyĕn thổng Hoa Kỳ，trái ngược vóri dư luận đa sơ và thật là khó khăn mà đém áp dụng nổi »

Một điêuu dặc biệt vê cáiothợi kỳ hay biễn đỏi và dây lo lăng đó là sự phát trienn ghê ghơm của một « hậi thiện bí mật＂có hứa trong Bản tuyên ngôn rằng．．．． a ．．che chơ kẻ̉ yểu hèn và nguời ngay thẳng kh3i bị nhục nhã，bất công và bạo động，giúp đỡ người bị hà hiếp，cứu kẻ đang đau đang khơ＂

Mục đích ấy thì cao quí theo tât cả mọi luật pháp của nhận loại．Nhưng nhưrng tay đi che chờ cho người， thuộc vào một loại lshá đặc biệt，lại chả̉ng ai khác hork là những tay hiệp sĩ Đảng Ku Klux Khan（K．K．K．）

Đảng，đâu tiên thành lập trong những ngày âm a tự thử̛ Phục Hưng miền Nam，sau cuộc phần tranh Nam Bắc（1860－1865）．Nhiêu sử gia xác nhận rằng đz̉og được chôn nhau cắt rờn tại Pulxski（Tennessce）nhưag ngày đó chỉ mới là một hệi kín，vô hại，hại viĉn chỉ thú tim giải khuây vô thương vô phạt Hà kịch chóng ．bỉ́n thành bi kịch．Các « đ̛̀ng chín khoác áo chùm dài không tay，kín cả đâu hở hai mắt cơt đi khủng bo ngurodi da đén
 ngườ lạ len loi xâm nhập vó bor trong địa phưoxng．

Tuy nhiên，Bảng đó cūng chẳng đurợc ai nị̣̂ivetun，mãi cho đ̛́n khi vào 1915，Bại tá William S．Sintations，tùr Atlanta，Géorgie đem lại cho Đảng một sur phat trien



 những Tiẹ̛ bang miěn Nam o da tô chứre được nhựng phong trào cứu giúp Hobi Hong Thâp Tư，hậi Y．M C．A và nhiều Hội thiện lahác suớt đৃong chiến．Simmons thườig thôi hài ràng a Chinh vi ngử © ta kính trọng tôi mà người ta kêu tôi bằng Đại tá đó thôi n．Hai người ky kết với ahau một bảng lthế ươc， theo đó thì Clarke trờ nên « Phượng hoing của Bảng＂ và cử đoàn viên đí quyên giáo．Cứ mỗi đảng viên mới
${ }_{n h a ̣ ̂ p ~ đ o ́ n g ~} 10$ đô la thì Clarke và Đảng giữ 8, còn hai về phăn Đại tá Simmons tức là « Pháp sur của Đảng ». Lại còn những tiển bán những áo choàng nữa, giá 1 đô-la 25 xu thì bán cho đảng-viên lấy 6 đô-la 50 xu , như thế cûng là một mỡi thu lợi lợn cho Đảng.

Trong mệt thời gian kyy lục, từ Anh quớc tới Californie, chỗ nào cûng thấy dấu chữ thập chói lọi. Người lơn tuổi có lchi cả các thân hào thân sī đêm đễn cũng long trọng nhóm hội, mặc áo choàng cản thận, phủ mền lán mít, đ̛̂̉ chứng kiễn lễ nhập môn của những « tân giáo đ̛̛̀ $n$ dăn dằn lên tới hàng trăm ngàn. Đång bành trurbing gằn khắp các Tiêu bang Hoa Kỳ. Đảng còn đi tợi chơ làm trung gian phân xử những mời tranh chấp chánh trị ở Indiana. Đảng rã̃t có mành lực ở Auh quỗc, và quyẻ̛n lập pháp ở miĕn Texas có một thờ gian lọt vào tay Đảng. Tại rất nhiêu tiểu bang, những ứng cử vien vào các công vụ khó lòng cơ"hi vọng đắc cử nễu không được $\mathrm{Bảng}^{\text {ảng hệ. }}$

Tại nhiêu địa phương, Đảng chỉ là mệt hội kín vô hại. Tráa lại có nhiểu chơ Đảng hoàn toàn giữ phằn chánh trị. Nhưng rỳi dăn dằn, người mặc áo choàng dắu hiệu của Đăng khủng bố cả mọi nhà, toàn quận hạt, toàn Tiéu bang.

Trong hơn một năm trời, Sở Cồng an theo dōi những hoạt động của Đảng mà không làm sao tìm được bẳng chứng rà̀ng Đảng vi phạm luật Lien bang. Nhurng mệt ngày kia, vào tháng 9 năm 1922, J. Edgar Hoover có có tiệ Paul Wooton, làm phông viên tại Hoa Thịnh Bốn cho một tờ báo ở. New Orleans, to Times Picayune. Paul Wooton đương phải viêt một thiên điếu tra vč̀ đảng K.K.K. tié̛t lộ cho ông Hoover rẫt nhiêu chuyệa bí mật kỳ dị.
— « Vậy thì cứ theo ông nói, vị Thổng đờc xứ Louisianc không được dùng máy diện thoại diện ứn và cor quan Buru điện, tại vì Đảng K.K.K. ?

- Chính ông Thờng đớc đã nói vơri tôi đúng như vậy, Wooton trả lòi và đưra cho Hoover một lá thur của ông Thông đớc xứr Louisiane là John M. Parker - Ông Parker có mòri tôi đỉ Louisiane. Tôi đem tho này lại đưa tận tayngai, vi ông Parker khòng tin vào nhà Buru điện một chút nào cả. Thơ từ của ông ta, cũng nhur các cuấc điện đàm, đ̂êu bị Đảng K.K.K. kiêm soát cả. Pbải giúp đỡ orng Thởng đớc Parker mơri được n。

Thật là kinh hoàng! Lá tho do Wooton đura ra thi gởi cho ông Chuơong ly Daugherty. Ông Thởng đớc
thỉnh cău giúp sức đê dẹp trừ đảng K.K.K. quá ư thê lự tại miên Bắc Louisiane, mà có lẻ̉ đ̛đ đó đà mất hai người bị bắt cóc, tra khảo và hạ sát bởi « tín đ̛̆ » K.K.K.

Sau cuộc hậi kiễn giưa ông Hoover và ông Chưởng ly miên Louisianc (A. V. Coco) quyêt định chung là ông Thỡng đốc Parker sẽ làm đơn thỉnh nguvyện thẩng vơi Tông Thỡng. Ngày 2 tháng 10 năm 1922, chính ông Thởng đớc viết cho Tơng Thống Harding nhur sau:
«... Bởi một đảng chắc là Ku Kleux Klan,... luật pháp đã bị vi phạm, công dàn bị bắt đi và bị tra khảo. Hai ngườ đâ bị giêt chết không hê co xét xử, khômg hê bị buạc tội do chứng cơ gì... chiçu nay, tôi lại được tin có 6 ngurodi đã nhận đượ: lệnh phải lia bs gia đình (ở More house Parish) nếu lshông thì bị giết. Muớn dẹp các vụ này Tiéu bang không có phương tiện hoạt động... Vì đa sở các vị đại diện luật pháp và thuộc viên hành pháp lại công khai là đảng viên K.K.K. cả "

Parker thỉnh cẩu Tông Thỡng ra lệnh cho Bậ Turpháp bắt bộ này phải áp dụng điêu 4 chương 4 Hiễ pháp Hoa Kỳ, điểu này bảo đảm cho mã̉i Tiêu bang quyčn được Liên bang bảo hệ chống lại những sự bạo động trong dịa phương. Những phương thế này phải đurọ̣c đem thi hành, tùy theo từng trường hợp đúng theo luật pháp hoặc theo sư quyăt dịnh của quyĕ̀n hành pháp.

Bộ Tư pháp sau cùng quyăt định cử nhân viên Công An đẽ̛n Louisianc phỵ lưc Thờng dờc Parkèr 'trong vụ này, còn điêúu truy tơ thi Tiés bang tự lo mà làm lấy. Quy'tu định này được coi nhur một thành lệ khả dì thay đởi được những quyên hành của Cảnh sát Liên bang và Cảnh sát Tiêu bang. Nhoon viên Công an bắt đảu hoạt động không quên đ̌̌ phòng tắt cả đủ mọi đíûu : luôn luôn chính họ bị đảng viên K K.K. lùng băt. Nhưng rời bọ cũng dằn dăn xẹ̛p đạ̣t được tẵt cả các manh mối đúng nhur câu chuyện đã xấy ra.

Dùng khủ̉ng b̛̂, Bảng K.K.K. nắm trọn miển bắc Louisianc ở trong tay. Bảng viên có thân hào thân sī hay các sĩ quan Tư pháp. Những người mà $Đ a ̉ n g$ tảy chay thì bị băt buệc phải rời khỏi xóm làng hay thành thị. Theo lệnh của những tay chỉ huy Đảng, 一 mà Bảng thường có cách riêng biệt đêt xét xử hạnh kiểm của mọi dân cur - đàn ông đàn bà đđ̂u bị bắt giam bừa đi và đánh đập bà̀ng roi rọt.

Một đêm kia Bác sĩ B.M.Mc. Koin, cựu Đô trưởng hạt Mer Ronge và cũng là đảng viên, nói rà̀ng ông vừa
F. B. I. CÔNG AN LIÊN BANG HOA KỲ - F. B. I. CÔNG AN LIÊN BANG HOA KỲ
bị muru sát trong khi đang đi xe．Cón nhiều người bảo chính ông đã nơ súng，đả̉ kiêm cợ buộc tội ai đot hòng mư mô một sự gì．Dảng viên K．K．K．bèn băt Watt Daniel và T．F Richards 招 lầy cung vê vụ ông Mc Koin． Hai người này đêu có chưrng cor rõ ràng cho nên rời đurợc thả ra cả，nhưng bị băt buộc phải câm miệng．Song cả hai đề rỉ tay bạn bè rằng họ đã nhận được mặt những ngưở đã băt minh．Biêu này đurợc đ̛̣n tur̀ kê này đên kểkhác．Một tuần sau，lúc dân cur hạt Mer Ronge đi chợ cắm trại về，xe đương bon bon chạy thì bị chận lại，đảng viên K．K．K．khoác áo choàng phủ̉ kín đău hạ lệnh dừng xe ：đản bà Lêu rúlên và ngăt đi còn đàn ông tay không thì chẳng làm gì được cả．Daniel và Richards đêu bị bắt đem đi mất tích．Chẳng còn ai được trông thây hai người này vế sau nữa．

Một đoàn thọ̣ lặn，có lính gác bảo vệ dương mò lặn ở đáy hð̛ La Fourche．Trong đêm co vụ bắt cóc trên thì bên bờ hồ bị đớt cháy bằng dầu săng．Ngày 22 tháng 12 năm 1922，người ta tìm kiểm ra nhiều xác bị chặt đầu chặt chân tay và tất cả các xương đểu bị vỡ nhừ．Những chiě̉c bánh
 mô khám người ta nhận rằng chặt đâu， chặt chân tay như vậy phi tay Bác sī giài phẫu lành nghê，làm không nôi．

Bị kết tội sát nhân，Bác sĩ Mc Koin và một ông phó Quận trương lại đurợc tha bông vì không có bầng chứng gì cả： Theo báo Times Picayune，sô đông quan tòa buộc tội lại là đảng viên K．K．K．

Vì lẽ chẳng có ai bị kết án gì cho nên vụ này làm sôi nỏ̉i dư luận quằn chúng chỗng lại đảng KKK．và những hoạt động của Đảng．Nhưng sụ̣ chống đời của dư luận quần chúng cunng còn khá lâu mbri xầy ra．Sau khi Đại tá Simmons kêt hợp với Clarke，sơ đảng viên KKK lại cứ tăng lên mãi ：trong 46 Tiéu bang．gằn một triệu người nǎm 1925，muốn tỏ rõ uy tín vế chánh trị Bảng cho diễn hành 50 ngàn đảng viên dọc đurờng phớ Pensylvania．Dănn dănn，Sở Công an và những nhà chức trách địa phương，do báo chí gây phong trào ủng hệ，trị đurợc đảng KKK．Mặc dầu đảng vẫn ca tụng phụ nữ， Công an điều tra và băt luôn con＂Phượng hoàng của Đảng＂tức là Clarke ở New Orléans．Tòa án Houston ${ }^{\text {ar }}$ ．Texas kêt án Clarke vào tội buôn phụ nữ da trẵng．Khi đem xử tại tòa án Liến bang，Clarke bị
kết tội ngày 10 tháng 3 năm 1924 và phạt vạ 5.000 đô $1 \mathbf{l}$ ．

Trong nhiều năm，Bộ Tur－pháp đã dùng nhân viên Công an đẻ̛ bảo vệ dân luật，chẳng hạn nhự cỗ gắng tiêu diệt nạn nô lệ vã̃n còn tồn tại ${ }^{\circ}$ ．Hoa Kỳ dưbri những hình thức lkhác nhau sau khi đã phá bỏ chê độ mại nô．

Nạn nô lệ đã thành một vã̃n đẻ Liên－bang vì nhiều Tiểu bang có những luật binh vực những diêu phi luân lýẩ．Một chủ nhân có thể nhơ bắt một người nghèo làm công bằng cách làm đơn có lơi thê，rời bắt người đó phải làm ơ trong trại của minh nễu không sẽ băt tù，sau khi đã đóng tiền xin cho người đó được tự do tạm．Luật như thê đảy thường cho phêp chủ nhân trả tiền vạ cho công nhân rời được quyč̀n bắt công nhân ky khe̛ ước phải làm cho minh tớr khi trả hêt nọ．

Một vự thật là qủy khiẹ̛p thằn sầu chưa có bao giơ thấy xử thì năm 1921 tại Tiêu bang Georgie đã zảy ra． Sa̛－Công an được biết tin có mệt người tền là John $S$ ． Williams «mua» tại các đौe lao tỉnh hay Tiếu bang những tù nhân da đ̃en và buộc họ làm lao công tại các trại cho tới thi trừ hết tiễn mua．Những người khớn nạn này quả thực là nô lệ của Williams．Khi Williams biết tin Công an durơng theo dōi minh，y quy ${ }^{\text {tht dịnh gié̛t phăng ngay nhữcg }}$ người nào có thể làm chứng buộc tội $y$ ， và đà hạ sát luôn vào khoảng độ một tá． Bị kẽ̛i án vì tội sát nhân đó，Williams bị tù chung thân．

Dư luận sau cùng kị̣ch liệt chớng đới lại nhũ̃ng việc như trên cho nên tòa án cũng chả còn có dịp nào 绝 xử những vụ tương tọ như vậy nữa．

Thật là mía mai kỳ dị！Trong lúc nhân viên Công an bảo vệ dân quyẻ̛n $\prec$ 子 Louisiane và các nơi，thì Williams J．Burns và Jess Smith lại cho nhơn viên đit theo dõi dò xét những nhơn viên của các nghị sĩ Quôcc hội đương yêu cầu mở cuộc điểu tra vĉ̀ sự thởi nả̉t mà tai tiêng nhât chẳng hạn nhur vụ＂Teapot Dome»．

Tựu chức được ít lâu，Tông Thớng Harding giao cho Bọ Nọi vụ quản trị nhữg mỏ dâu ở Californic và子．Wyoming，dành riêng cho Hải quân Hoa Kŷ．Mô dău Wyoming thương được gọi là « Teapot Dome »．Albert B．Fall Thứr tưởng Nọi vụ bèn liên lạc vơrì các công ty，quản đớc do Harry F．Sinclair và Edward L．Doheny và ký wợ hai ông này một hản hợp đơng cho phêp họ

F．B．I．CÔNG AN LIÊN BANG HOA KỲ

1ấy lên và tờn kho chỗ dẩu của Hải quân, nhưng phải
 le mỏ «Teapot Dome» bị vây quanh bởi bao nhiêu mỏ tư khác cứ bơm trộm dằu của chánh phủ, nay Bộ Nội vụ làm như vậy tức là bảo vệ quyên lọ̣i chánh phủ.

Nhurng... chỉ ít lâu sau khi bản hợp đờng được đăng tải trên báo chí dân cur một hạt ${ }^{\text {on }}$. Nouveau Mexique kéc cận nông trại của Albert B. Fall, nhận xét thấy ông Fall cho khở1 công nhiểu công tác sửa sang rât tởn kém, đắt tiên, chứng tô rà̀ng ông tư nhiên phát tài 16on lắm.

Sinclair và Doheny sau nà̀ thú nhận rằng họ đã cho ong Fall vay hoon 135 ngàn đô la. Doheny riêng phằn mình đả bỏ ra 10 ng àn, và cả quyč̃t rà̀ng chỉ muốn giúp đỡ cho bạn già chút ít mà thôi.

Quôc hội thấy những ly lẽ của hai người không được" chu" lắm. Người ta cũng hỏi cả đởn cách thực quản lýy Hội Cụru Chiến sĩ và Hội tài sảa ngoại kiĉ̀u. Và sau rớt, tại sao Bộ Tư pháp lại mãi mâi khồng truy tờ aß̉i những can phạm (chắc là có tội) đã giả mạo những bản thb̉a hiệp $\mathrm{Q} u$ ớc phòng trong thơi kỳ Đệ nhứt thê chién ?

Giông tơ nởi lên bao trùm Chánh phủ Harding, Jess Smith bèn tự vẫn chẽ̛t ngày 30 tháng 5-1923 dę lại một tài sản độ hơn 500 ngàn đô la. Tơng Thơng Harding lâm bệnh trong một chuyẻ̛n công du ở Alaska rời chễt ngày 2 tháng 8 cùng năm. Ông Calvin Coolidge đurợc lên làm Tơng Thỗng Hoa Kỳ thừa hương mệt tinnh hinh he̛t sức rơi ren đơ nát.

Lơi đ̂̂n tội lỡi càng ngày càng lớn. Ba số nghị sĩ Quổc hội yêu cău Daugherty từ chức. Không có một chứng cở gì rõ rệt có thể đem ra đê buộc tội ông Churơng lý. Theo một bài trong báo «Literary Digest ", ngurờri ta bắt buộc ông từ chức vì Quỡc hội và dâa chúng không còn tin ở ông nữa, " không phải vì điĉ̉u ông đã làm mà chính là vì điê̂u ông lhhông làm "

Thurợng nghị sï Burton K. Wheeler, hạt Montana, là một cirru địch công khai của Daugherty. Phe Cộng hòa ở Quỗc hội đã nhiểu phen phản đởi không cho mở cuộc điều tra nhurng đ̛̂n ngày 1 tháng 3 năm 1924 theo đ̛̣ nghị của Wheeler, Thượng nghị viện đ̛ờng thanh biêu quyğt, - trù̀ 1 nguròi, nghị sĩ Davis Elkins miên Tây Virginie, - cho mở cuậc đđî́u tra về những.hoạt động của Daugherty.

Trong khi cuộc điêeu tra làm trò cười cho thiên hạâay đang tién hành, thì nghị sĩ Wheeler chính minh cũng lại bị xử tại tòa án ở Great Fall (Montana). Ông bị buạc tọ̣i đã ăn tiền của một công ty dău hỏa đôt tìm đường dụ Bộ Nội vụ chấp thuận công ty đó độc quyěn khai thác. Wheeler cäi ngay, cả quyét rằng minh bị mắc bẫy Bộ Tur pháp. Theo tò̀ báo «News and observer» ở Băc Caroline, ľ̛̀i buậc tợi này là kẽ̛t quả của những cự̂c vận động do William J.Burns, Harry Daugherty và Ưy ban Quốc Gia Cộng hòa.

Những việc xảy ra kễe tiếp sau này chứng thực rằng 1ý thuyêt của tờ báo đó có đôi ba phân đứng vững. Một ủy ban Thượng nghị viện, rôi đỡn một họi bời thả̉m ở ơ Montana, đêu ke̛t luận Wheeler vồ tội. Toे Record ở Philadelphie viêt rằng: "vụ án này quả thực là vụ hành hạ chánh trị rảt hèn, một lời trảa thù đề mạt chưa từng có $\dot{\delta}$ nước này. "Bị hời về chuyện Daugherty, Burns nhận rằng có phái ba chuyên viên đi Montana đê phụlực thụ lý việc Wheeler. Nhưng cứ theo văn khổ của Bộ Tư pháp, những nhân viên này mặc dằu chính thức thuộc nhân sổ Công an, nhurng sự thực lại lại làm việc cho John S.Pratt (phụ tá dặc biệt cho ông Chương ly, và chỉ báo cáo tin tức hoạt động của họ cho Pratt mà thôi.

Để hoàn thành cuộc điêu tra vê Daugherty người ta phải nhơ đ̛̃n tay Gaston B.Means, bạn già của Burns. Means lshai, khiễn người ta vô cùng sững sôt, rằng những nhân viên của ông bằng cách nào lěn vào phòng những thượng nghị sĩ luc soát những ngăn kéo dẹ̛ tìm một vài chi tiứt có thẻ̛ làm khí giới chơng lại họ khi bọ lộ ra tinh $y$ trở mặt lại hại ông Daugherty. Means khai đã trao các báo cáo cho Jess Smith, và chỉ rõ thêm rằng chura có bao giờ ông thèm nói chuyện vợi những cạpp dươi của Daugherty, Smith và Burns.

Trong lkhi hỏi cung, Wheeler xen ldi vào: «Nghị si Mosse hạt New Hampshire có gọ̣i cho tôi một câu hải có thê cho chúng ta đi nhanh được lshông mât thì giơo. Vậy thì ông Means ạ, ông có thé nói cho chúng tôi bié̛t tên các vị nghị sĩ mà ông không có cho rình mò lục lōì theo dõi?"

Means trả̉ lời : "Ờ! Đó là nhựng vị rǎt liêm chính ông thừra biểt IVả lại ngurời ta cũng chả thẫy gì khi lục soát cả... không... quả thực chẳg có gì quan hệ cả. "

Means trình bày cho các vị nghị sĩ nghe biết cách thức làm việc của mệt thám tử：＂Có gì đâu！©ọc hẽ̛t tât cả các thoo từ，các giây tờ，các mảnb vương vải ！dò hỏi những người trong gia đình，những kể lân cận．．． lkhi các ông điều tra về một tọi hình．Báo cáo các kềt quả ！ Nêu dùng đỉ̉̉ buọ̣c tội được thì dùng．Nếu tớt $c^{3}$ ， không xài được，thì vứt đi．Như thế chẳng có bại cho ai cả．＂

Lời cung khai trên thực hay giả，hoặc nửa thục nửa giảa，ai biễt được ngoài Means ra！

Sau này sử gia Samuel Hopkins Adams đã viét：Bộ Tur pháp thời ky này rơi xuống nước thẫp nhất，cả về tinh thẳn đ̛̀n hiệu lưc nhoon viên，bất chấp cả câp cán bộ mà nhiễu người vẫn là thiệt gỉi．Bộ phải chịu ảnh hưởng xẫu của Daugherty，Jess Simith，Burns．Ngày 28 tháng 3 năm 1924 Tơng Thống Coolidge buộc Daugherty phåi từ chức Churởng Ly．Và bây giơ là lúc biên chế công chức bắt đău．
（còn tiễp）

## CÂNH－SÁT CHIẾN－DẤU <br> VỚI CŌNG TÁC <br> CHIẾN－TRANH TẢM－LÝ

（tiêp theo trang 19）
phục họ cải tà quy chính，góp sức với các ngành hoạt động Quốc gia đé mở mang xứ sờ．Nhur vậy，chiễn lược và chiễn thuật của Cảnh sát Chiên đẩu là sự kết hợp chặt chẽ giữa quân sự và chính trị，nghĩa là bie̛t điêu hò a phới hợp và hỗ tương về cả hai phương diện chính trị và quân sự．

Bằng một đường lỡi chỡng Cộng đúng vơi nguyện vọng của nhân dân，Cảnh－sát Chiễn－đảu chắc chắn sē được nhân dân ûng hộ và nhất đọoh sẽ thăng，Cộng phỉ sẽ ngã gục một ngày không xa đ̛̉̂ đ⿹勹口n tội xứng đáng trược quờc dân．

Noi gương NGÔ TỞNG－THỐNG，Cảnh－sát Chî̛̃o－đấu luôn luôn học tập Đạo đức Cách mạng của Người，quyĕt vì dân trừ bạo và hăng hái tiễn lên，sát cánh vợi quân đội Việt Nam Cộng Hòa，góp phần đăc lực vào công cuộc cứu quốc và lieienn quớc hiện nay，xứng đáng vơi danh biệu là một « Binh chủng Cách－mạng » vì dân vì nurob ．
P.Q.L.

## KHÁI NIỆM VỀ DANH－TỪ

## tiếp theo

## CÀNH－SÁT

thầy giai đoạn đấu là khó khăn tị mì và phải đủ bẳng chứng cụ thể，vì kinh nghiệm đã cho biết «lời thú tội＂của can phạm chưa hẵn là một yều tồ chinnh xác đế Tòa Ân làm tội，nhưng Tòa An phải căn cứ vào những minh chửng xác đảng nhiểu lúc dựa theo khoa＿học，như so đọ và đẳu và vò đạn，giảo nghiệm vân tay，vềt chân，vêt máu，lồi viêt chữ độc được v．v．．．Vì lẽ đó mới có môn Cảnh＿sát Khoa Học．

Mặt khác，trong các tội phạm do Cành－sát Tư． pháp có nhiệm vụ̂ truy tẳm có loại «phạm pháp chinh－trị̀ mà trong thời bình，vì sồ lượng it，chi nằm trong phạm vi Cảnh－sát Tur－Pháp nhur các tội thường phạm khác．

Tuy nhiên，khi tình thê trở nên phức tạp， phạm－pháp chinh－trị gia－tăng，một Chi－đội Cảnh－sát Tư－pháp không thê phụ trách xuê， và hơn nữa thả̉ tực cùng biện pháp áp dụng đồi với loại phạm pháp này có tính cách đặc biệt，nên mới được tách rời ra đặt thành Cánh－sát Đặc biệt．Tùy theo nhu cẩu và tùy theo hoàn－cả̉nh nhà chức trách có thê đặt ra một cơ cầu Cảnh－sát mới， những danh từ «Cánh－sát Công－lộ»，＂Cannh－sát Bảo－Tục »，«Cảnh－sát can－thiệpn v．v．．．đã quá quen thuộc với chúng ta thi những danh từ «Cảnh＿sát Chiền－đẩu »，＂Cảnh ．sát biên－giới »， «Cảnh－sát Giang－Hải» v．v．．．tưởng không có gì lây làm lậ。

Và trong những ngày gẳn đây，nều những công cuộc thám hiếm khờng gian đem lại những kết quằ cụ thề，và khi nào loải người dùng phi thuyển bay đi bay vể từ trái đất đễn các hành tinh như ta đi chợ，chắc chắn lúc đó nhân loại sẽ có một môn Cảnh－sát mới ：＂Cânh－sát không gian »．

Qua những điều suy luận khái quát trên đây chúng tồi thiển nghī danh từ «Cảnh－sát＂được dùng đế chỉ định Ngành An＿ninh Dân＿sự là rầt đúng． Danh từ ầy vừa đẩy đủ vừa bao hàm ý nghĩa đại quát của nghể nghiệp；móc nồi thêm vào đó danh từ＂Công．an＂như trước，thiềt nghĩ không những là thừa nhưng còn quá gò b6．

T．H．

# ĐAU QUÁ BON GHEN! 

hay là những cảnh khóc cười trong mùa thi

Đau quá đòn ghen, rát hơn lửa bòng. Tưi bủt tưi nghiên, tưi lểut tủi chơng !...

Chả rõ các bạn đã bị. . . «đòn ghen» bao giờ chura ? Riêng tôi, tôi cũng chura được cái hân hạnh ăn. . . «đ̀̀n gheñ lẳn nào nên cũng chưa đượ̛̣ «thưởrog thức" cái cảm giác đê mê của có ra sao, cbắc là thẩm thía lắm thì phải! Nhưng tôi dám cam kốt rằng nó không thể "ngả̉m ky̌" và nhức nhới bằng cái đòn... «hőng thin! Thưa các bạn, tôi xin cả quyč̌t nói toàn sụ thực đúng. . . 75\% phản dău Mẩy câu trong bài phú hơng thi nêu trên cũng chứrng minh sự đó.

Tại sao tôi dám cả gan mà cả quyât nhur vậy? Xin thưa : chính kẻ bèn này đä được nểm cái đòn " trượt vỏ chuới » ây tói hai lằn trong hai kiy thi Tú-Tài năm ngoái, nghīa là * song khoa lạc đệ" và cái ve̛t thurơng «thi rớt» đó vần còn nhức nhôi cho tơi mùa phượng nở năm nay.

Đê chứng minh rằng sự hông thi nó đau lkhơ, sầu nâo đẽ̛n bực nào, xin mời quí bạn häy nghe mây vân thơ của các thi-bá nạn nhân của khoa cử đð̀i xura :

- Đại diện cho gióri « hỏng thi " tự xưa tới nay, turờng hhông ai xứng đáng hơn ông Tú ở Non Côi Sông Vị: : Trằn-Té-Xurơng tức Tú-Xurơng
thực là một nhà «quán quân " vể môn «thi rớt»! Thành tích thật là bẫt hủ : «Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui ! $n$ vì đã quen với cái nạn " trượt vỏ chuởi" quá nhiĉ̀u, nên đã phẫn thân mà phải trởi trăng :
"Mai không tên tớ, tớ đi ngay, Giơ Tềt từ đay nhớ lây ngày !... "

Hoặc có người phải lrêu thét lên :
— «Nghênh cố cò trông bơng không tên,
Trời đât hỡi văn chương xuoùng bè ! Lủi đầu cuốc về nhà gọi vợ, Mẹ đĩ ơi tiển gạo lên trờ $i!"$

Ngodi cái đau đơn a̛ay, bệnh hỏng thi còn đèo thêm cái bữ̛n "nẫu ruộtn:
—Những buổn còn muốn nói năng chi, Đệ nhất buổn là . . . cái hởng thi.

Bệnh $\mu u t h i x \not r t$ tu đôi khi còn lẫn cả cái hương vị chua chát, đáng cay quá ư sâu sắc:
— Kháp nhur thiếu nũ vu quy nhật, Tiêu tự lurơng sinh lạc bâng đề ! "

Xin tạm địch :
«Cười nhu cậu khóa hỏng thi, Khóc nhur có \& lúc đi lây chồng!"

Hai eái khóc và curời này có hai \& nghīa tương phản đặc biệt, thực
không có cái lthóc nào lại thú vị bằng cái khóc của một cô gái đ̛ang xuân lúc lên xe hoa về nhà chờng, mà cũng không có cái cười nào lại chua chát, khô đau cho bằng cái "cườri gượøg" của một anh thí sinh thi rớt ! Oái oăm thay, và trái ngược thay ! Cô ả kia khóc là khóc cườri và cậu lchóa nọ cười là cười khóc ; diễn tả tâm trạng của kẻ thi rớt như vậy, tưởng không còn gì tể nhị, sâu sắc hơn.

Tại sao thời xura ngưori ta lại «cay cú $\cdot$ về sụ̣ h3̛ng thi mệt cách thái quá như vậy ?

Xin thưa : Cay cú là phải vì thời ây $\operatorname{con}$ đường tién thân duy nhẫt của người thanh niên là «khoa bảng», tăt cả các bậc công khanh, văn quan vỏ bá đều xuất thân ở hàng ngũ khoa bảng, dù có tài tế-thế, kinh bang mà
 thở tài năng, bởi vậy mà có người từ trắng răng đển tuổ bạc đău như cụ Tô-Lão-Toàn chẳng hạn, thi hoài rớt hoài, mãi tơi năm 72 tuôi mới đở khôi nguyên. Người tur chât thông minh cũng nhur nğười bản năng dăn độn, ai cũng thích: "đi học đi hiêc, thi đơ thi điếc, làm quan làm liceéc !" Có nhiểu người hôm trước còn là anh hàn sĩ, sỡng cái cảnh « coom phiếu mẫu hẩm xì, áo Trọng-Do bạc phêchla! " bị đờri rê rúng khinh ľhi, « bạn bè ít ké tới nhà, thân thích chả̉ng ai nhìn họ v thế mà chỉ mợt sơm một chiêu, lè̀u chőng trìi trường thi, hôm sau thăy tên đẹ̛ bảng hơ, cái tên «anh khóa được thay bà̉ng cáidanh «Quan Nghè Tân Kboa ", đăuu đội mũ cánh chư̆n, nghễu nghện trên lung con ngưa bach, cł̀ biên võng long nghênh ngang, lính tráng rập riu tiền hô hậu hêt, cả làng cả huyện phải đi đón chào Quan Tiến-Sĩ vinh quy báa tơ ; cái cảnh ngụa anh đi trưb̛c võng nàng theo sau làm rạng rỡ to tông, thơm lây làng xóm. Mỹ vị cao lương, vàng bạe châu báu tự nhiên tợ tảp vào nhà, bạn bè từ núi đỏ rừng
xanh, ḥ hàng xa lơ xa lắc cũng đ̛̂u lội sử̛i trèo non mà tim vê thăm hỏ̉. Danh vọng, giầu sang suốt đời chưa hêt mà còn lưu truyễn lại cho con cháu mẫy đời sau ! !

Bao nătu cửa Khớng sân Trinh, xôi kinh nẩu sử, học như tiểng cuốc kêu hè, tỡn bao bao nhiêu dâ̆u đ̇̀n, corm áo, chờ đợi mãi đên năm vua mở khoa thi, hì hục phêt lěu, đ̉an chõng dẻ̉ vượt qua mẫy dặm trường đình đễn kinh sur dự thí. Trong lòng lo âu pbẩp phỏng, đem hết tài nhả ngọc phun châu, lăn xả vào trường văn trận bút, qua kỳ kinh nghĩa d̛̉n kỳ văn sách thoát mỗi câu là mỗi nở ruệt nờ gan. Ớ nhà cha me lât bái kêu cầu từ tở tiên đ̛̣n thô công vua bêp, vợ tré bỏ cả tà̀m tơ đẻ lên chùa xư̂ng miễu, lòng thành cầu khả̉n cho chờng khỏi phạm trường quy và tên chiệm bảng vàng. Cả nhà, cả họ, cả làng mơ ướe, cô khóa cũng mor ước, cái hình ảnh ông Nghè cớri ngụa vinh quy nó ám ảnh suỗt ngày đêm!
Suốt bao ngày mong ngóng đọi chơ quên ăn quên ngủ, sáng chiê̌u ra tựa cơng làng mắt đăm đăm vè quan $1 \stackrel{i ̣}{\text { en }}$ mợ khóa chờ mong cái tin " chàng đõ khoa này " I Thê rơi, một buởi chiêu thu nọ, dưới ánh hoàng-hôn bảng lảng, một bóng người từ cây đ̉a bên đò đi tớri, dáng điệu thẫn thơ, vai deo khăn gói bước thấp bước cao tiênn dằn đ̛̛̃̃ cỗng làng. Ai ? Ai thê nhî ! Cả̉ nhà xô ra, nhìn ngó, phőng đoán! Lự lkhách tới gằn, cả nhà trơ má̛t, đúng rồi! Anh khóa!! Lều chõag vác đi rời lại vác về nguyên vẹn : trông anh, người kém xét đoán đ̛̃n đâu cũng biễt ngay rằng: Anh lkhóa lại "hỏng thi" !!

Thê là xong I Cả nhà vỡ mộng, chả ai nói một câu hay hỏi anh khóa mọt lời ! Anh khóa chả nhìn ai, đầu cúi thạ̛p bược vào sân, tháo lêu chõng vất xuônng gờc cây cau rời ngồi phịch
xuỗng thềm ôm đảu suy nghĩ. Quái ! bài vỡ như thé, văn tho nhur thé, trường quy kbông phạm, tỳ ơ cũng không, thể mà . . . bảng lại - không tên! Có lẽ tại mờ mả tô tiên hay là sô minh chura tơi. Mọ khóa ra đứng子 bò̀ ao kéo vạt áo lên lau nước măt ! Mọ nghī cảnh :
"Mầy khóa thi hương không đậu cả,
Vài mãnh vurò̀n hoang bán sach rởi!

Khóa trưorc hỏng thi, khóa này thi hỏng, phải chò tớ 3 năm nū̃a nhà vua móri lại mờ khoa thi, lẫy gi mà cơm áo sách đ̀̀n. Mọ khóa lắm bẳm. . . chửi rủa cái ông thằy bói ơchợ Đoài ăn gian nói dới I

Thura các bạn, sự hz̊ng thi nó bữn là thẽ̛, nó khơ là thẹ̛ ! Sự đời ai có qua cằu mói hay. Cái cảnh nát lòng áy làm gì mà không cười ra nước măt \| Theo tôi thì nó còn "độ" bằng mây đòn ghen mà "đauv hơn đòn "săng tan" bh̛i trưorc là khác!!

Ó là cái cảnh thi cử của thời " mực tàu giẫy bản"; còn ngày nay thơri "mực nguyên-tử, giãy por-luyan thi sao ?

Theo kę hèn này nhận xét thl nó chả kbác nhau mấy tý.

Ngày xura thì trọng từ churoong, tứ thư, ngũ kinh làm gờc.

Ngày nay thì cốt thực nghię̣m, Việt văn, sinh ngữ, toán ly hóa làm đầu.

Ngày xưa, cứ 3 năm vua méi mở một lhoa thi. Ngày nay mồi năm thi hai đọt, ky nhẫt rơt thil ve a xà xáo n lại, nạp vậi đơn dé dự kỳ nhi.

Ngày xura thì lôi thôi sĩ tư vai đeo $l_{\rho}$, âm oẹ quan trương miệng thét la ; lúng túng trong cái lè̛u tum húm, nằm co ro trên cái chōng $\rho \mathrm{P}$ ep thî̌u trước hụt sau. Ngày nay thí sinh
 nghện trên con "êch bà n bóng loángl Các vị giảm khảo đđ̣̂u vui curời, chả ai to tî̛ng. Trường thi đêu bê tông cớt sắt, quạt máy vù vù, giãy thi in sẵn phát đ̛̣̂̃n tận tay, tha b̛̛ cho thí sinh vã̃y vùng múa bút.
Vê hình thức, đại đẻ có phẳn khác trước nhưng vè tinh thằn thì chả khác là bao, nểu không tin, raời quý bạn hãy cùng tôi thả bộ đ̛̛n mây trung-tâm họi đđ̊ng trong ngày
 kiển những cuộc chạy đua rượt bắt "văn bà̀ng " khá hào hứng và gây cá̛n của các kỳ thi Tú Tài, Trung hopc.

Đó, bạn thẫy chưa ? Mã̛y cô cậu đang tụm năm tụm ba ở sân trường,
 thầm, tai vênh len, măt mơ thao láo. thỉnh thoảng thây một cô tự nhiên lại hêt lên nhur bị ong đớt và nhậy lễn turng turng như bà đơng ây, tại sao vậy? Xin thưa : cô ta vừa nghe thấy tên mình từ máy phóng thanh phát ra lại thêm chữ " bình thự " đó, đỗ rờ ! Thích quá ta! Bà cụ thân mẩu chạy đên, bạn bè bu chung quanh, bà cụ truyt̛n lệnh : a lê, tẳt cả vô Đ̛̀ngkhánh, má khao một chầu kịch liệt ! Con đi nghỉ mát ̉̉ đâu ? Long-Hài
nhé ? Hay đi Dalat? " Cô Tú tân khoa mặt cứ đỏ lên như cô gái vừa từ bẹ̛p lửa móni ra, cười sằng sặc câu vêo eác bạn lung tung!! Cồ vui là phải. đơ rời, năm nay cô có thê trở thành bà Bác sỹ, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau!
Ngày trước có câu: "phi Cao. đảng bât thành phu phụ n, ngày nay đß̉i đi đôi chút : " phi Đại-học bá̛t thành " mệnh phụ ".

Còn kia nữa, làm sao, cái gì mà ông già lại thoi ngẩm vào mạng sườn cậu kia thế nhỉ? Mà cậu lại lau nước mắt, thiễu não nhur người vì̛a dự đám tang thék kia ? Thôi, phâi rời, cậu ta thi rơt! © Đăy bạn hãy lăng tai nghe ông già giảng thập điễu:
"Mày giêt tao đi còn hơn Bảy ori! Vườn rụ̣̂ng cầm cô hết rợi mà mà rơt hoài! Không làm công chức hành chánh thì cũng phải vào trường sĩ quan, thê mà cả hai đêu hur hêt trọ̣ ai gã con cho mày rời lấy gì chuậc vườn, trả nọ ? Tao biếu mày thi Tú Tài ch大̛ đâu có bảo mày đi nbảy đầm, không rót làm sao đurợc! Tao vê đây nghe mầy! Còn mầy đi đâu tùy y ! y

Phiền lắm bạn ơi, chịu khó to mò thì còn lắm cái hay; có anh chạy một mạch ra phía bơ sông, bạn bè cbạy sau níu kéo ; có cậu cứ lù lù đ̛̉i ra giûra đường coi nhur xe hơi đêu làm bầng giấy cả Có ông đứng tuôi thở dài than rà̀ng : «lại rớt, lại công nhật, đ̛ẽn kiếp nào mới vô ngạch đây hả trời l. "Chắc.ông ta là công chức.

Bao nhiêu khóc curờ lẫn lộn, tựu trung cũng do cái tièng «thi đậu, thi rót o mà ra, ai dám bảo là mãnh bằng không quan trọng. Xưa cũng như nay, cái đòn "hảng thi" vẫn thẫm thía nhức nhới nhur nhau !!


## T il 0 0

## $\tau_{\text {üng CàNN-SÁT CHIÊN- }- \text { ẤU }}$

cÀNH-SÁT Chiễn đấu!!! Vang danh oai dũng Trên chiên-địa, cũng như nơi thao trường Vượt gian nguy, lao khồ anh xem thường Người «Chiến đầu» biều dương cho sức mạnh. Trước nguy biền, với anh không trồn tránh Còn Thực Cộng, tức còn phåi đầu tranh. Anh hien ngang, trong những lúc quân hành Thể đem lại dân lành bao vui vè. Cånh.sát Chiền-đấu!! chứra đẩy tươi trẻ Bước chân đi mạnh mẽ và nhịp nhàng Không lùi bước, không nệ sự nguy nan
Người «Chiền đầun miễn man trừ Cộng phi
Với Tồ quốc, một lòng thể chung thûy
Đem xương máu, đắp lũy cho Cọng-Hòa Gắng làm sao, đê lợi ich Quồc-gia.
Người «Chiễn đấu», không tha loài tham bạo.
Thương yều dân, và đẩy lòng nhân đạo
Đôi tay anh, quyềt tạo một niềm tin.
Sự an ninh, trật tự anh giữ gìn
Các đồi phương, phải nhìn vào kiêng nê.
Dẩu gió thét, mưa gào anh không k kể
Người «Chiền đầu» quyềt bảo vệ non sông
Xem cái chết tựa như cái lông hống
Xây thanh bình, do công anh góp sức
«Cảnh-sát Chiền-đầu» lầy máu làm mực
Ghi bia vàng trang sừ oai hùng ca.
TRÀN - NGOC - THÚY
(NHA-TRANG)


Chi Đoàn C.C.C.M.Q.G. tự nguyện quyên giúp Quỳ Tái Thiết Dinh Độc Lập
Chi đoàn C.C.C.M.Q.G. Tß̛̉ng Nha C.A.C.S vừa chuyển nạp sỗ tiên 82.185 đ đ̛̃en ông chủ tịch Phong Trào Nhân Dân Tái Thiết Dinh Độc Lập.

Sớ tiênn này do các đoàn viên thuộc các phân đoàn : tư nguyện quyen góp:



## IIN BUỔN

Chưng tôi rất lấy làm bựn báo tin các bạn xa găn đượ biết :

## Ô. HUỲNH - QUAN - TÂM <br> Tởng Kiểm-Tra

Cảnh - Sát Công - An
Tòng sự tại Nha Tơng Giám - Đôc Cảnh - Sát Quỗc-Gia vừa mệnh chung hồi 4 giơ sáng ngày thứ năm 13-9-1962 tại nhà riêng số $90-\mathrm{B}$ đường Ng gyãa a -đïnh-Chiéu Saigon, sau một thòri kỳ tho bệnh.

Trong dịp đ̛au đớn này, chúng tôi xin kính cản nghiêng mình trước hương hợn người đâ khuất và chân thành phânruru cùng tang quyễn.

$$
T \partial a-\text { soạn } \approx B A N-D A N »
$$

## CÅNH-SȦT ANH QUÔC

(tiêp theo trang 8)
phán. Sắc thuể đặt ra đề có ngân khoản chi tiêu đã gây sự bất mãn chung. Điều mà ho lo sợ nhất là Cảnh-sát mới ây có thề là mời đe dọa cho tự do cá nhân và đoàn thê.

Trải qua nhiều năm trời, Cảnh sát đã phải tranh đấu chỡng sự bá̛t công, các thành kiên và các sự bạc đãi.

Nếu sau cùng họ đã thành công, đã đạt được lòng kính phục và ngợi khen của dân chủng, một phần cưng là nhờ lơng can đảm, tinh thằn trách nhiệm của họ, mả cüng là nhờ tinh thần họ hưởng thư được từ Rowan và Mayne, hai vị Giám Đơc Sở Cảnh-sát đầu tiên. Chính hai ông này đã có công cải thiện tồ chức và đặt ra các nguyên tắc, uhở đó mà ngảnh Cảnh-sát Anh Quớc điều-hảnh hữu hiệu và có tính cách độc đáo trong thể giới ngày nay.
в. $\mathbf{H}$.


## HIOVEGT

## Trung Hoa dan quóc doan giso vớ Ai-Lao

Trung Hoa dán quôc đa quyêt định đoạn giao với Ai Lao kề tì̀ ngày 7 tháng 9 vi Ai Lao đả thừa nhận Trung Cộng Tòa dại sứ Trung Hoa dân quôc ơ Vạn Tương đa được chỉ thị của Chánh Pbủ phẩi triệt hối nhân vièn ở Ai Lao.

Một phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Hoa dấn quồ tại Ai Lao sho bay đả co 1 bí 800 Hoa Kiếu xin đi Thái Lan hoặ Việt Nam Công Hòa lập nghiĉ̣p liên sau khi có quyèt định đoąn giao này

## My̆ goi cquản trừ bi

Vil tinh hinh quóe te khân trương Tồng Thông Kennedy đả yêu cẩu quòc hội cho phép gọi nhł̣̂p ngũ quân nhân trừ bl tới só 150.000 người trong khoảng thời gian 12 tháng.

- Họi Quân lưc của Thượng nght viện Mỹ đã châp thuận dự luạ̀t cho phép T.T. Kennedy goi nhạp ngai 150.000 quân trừ bị.
Nga hám dọa ở Bá Linh và kêu goi thanh niên nhập ngư -

Nga đả cho bồ trí rằt nhiêu giàn hỏa tiên chông phicơ ơ dọc theo hành lang không vąn chinh yêu giữa Bâ Link và Tây Đức, gây nên một mòi đe dop cho cuọc khang văn của đóng minh

Nga lại ra lịnh gơi nhập ngũ các thanh nuên sanh năm 1943 và quyèt dịnh chuyên qua ngành trừ bit tatt cal những quân nhẩn đả cô đủ thời gian quatn dịch cường bách.

Thư Turóng Thai Lan khuyén cac nuréc trong Lien Pholg 日 N. A.
Thú Tương Thái Lan Sarit Tbanarat khuyèn cáo các hội viên Liên phòng Đơng Nam A hơp tácchặt chê với nhau đê chiền đatu chồng ké thù chung tại mién này


Ong Hoàng dình Lurong (Hài Ninh, Sông-Mao) - Rât hoan nghênh sự cọng tác của 6 ng . Vé bài vơ, zin liền lạc ngay
 Saigon.

Bạn Vị̂̂t Nhân Tuiln Düng (Tuy Hòa) - Đã ohọ̆n được bài. Sẽ có thư riêng vé bą̃.

Bẹn Che Năag Thức (Phanrang). Muờn mua quyền a Kỹ thuật điểu tra Cámhex́t khoa họcs, bạn có the ghi tên taị văn phòng ông Cảnh sát trương \& Phanrang. Khi ông Cành sát trương chayền danh sách vê, chúng tôì sẽ gời sách nhờ ống Cảnh sát trưởng phân phòi và thâutiên giúp.

Sách © Hình luật giång tập» hêt từ lâu, chúng tôi sẽ cho tâi bàn trong ngà̀y gản đáy.

Tông Thông Vięt-Nam Công.Hòa cât băng khanh thdnh Học-Viẹn Quóc.Gia Hdnh-Chénh tqi Saigon ngdy 23-8-62


## Ifisironelluox

## Chiên Dịcha Binh Tay* dé hoan tat.

Chiến dịch "Binh Tây» mở màn ngày 15-8-62 đã tạm ngurng hoạt động kề từ o gíờ ngảy 31-8-62.

Mục đích của chíến dịch là «ra tay trước $\Rightarrow$ đề làm tê liệt mọi phương tiện hoạt động của địch trong chiến trường Thu-Đông sắp tới. Sau nữa thảng hoạt động, các lực lượng của Thủy, Lục, Không quân dưới sự điều động của Bộ Tur lệnh vùng 3 Chiến thuật đã đánh phá tan các cơ sở và loại khỏi vòng chiển các đơn vị chủ lực Việt Cộng ̛̛̉ 3 tỉnh Ba xuyèn, An_ xuyên, Chương-Thiện.

Thao diễn của Hái qualn Viẹt My tại hải phạn Nha-Trang

Một cuộc thao diễn lực-lượng Hải-quân Việt Mỹ được tồ chức tại hải phận Nha-Trang từ ngày 29-8 và tiến hành trong hai tuắn lễ với sự tham dự của một sớ hải-thuyền ViệtNam cùng chiếc tiềm-thủyđỉnh Queen Fish thuộc Hải quận HoaKy.

Cuộc thao diễn này có mụcđích giủp các hải thuyè̀n Việt Nam tập dượt, săn các tàu dịch, thực tập tìm tọa độ và tiếp tẻ lươngthực trên mặt biền.

Lé khao quâa dón mùng doàn quân chién thăng cuọc hanh quatn Dan-Tien $40+41$

Cuộc hành quân Dân Tiến 40 và 41 trong quận Thủ-Thừa, tînh Long An vào những ngày $2-9$ và 4 -9-62 đã thu được những thắng lợi rực rở : 137 tên Việt Cộng bỏ xác tại trận, 8 bị bắt sơng ; ta thu được 37 súng đủ loại.

Một buời lễ khao quân do khu 32 Chiến thụật, sư đoàn 7 bọ̀ binh tồ chức trọng thê tại thị xã Tân Au vào lúc 10 giờ sáng ngày 8-9-62.


Tơng Thòng Việt Nam Cọng-Hòa kinh lý tinh Quàng Tin ngdy 15-8-rg6a
ănh trên : Dưới quyẻn chd tọa cưa Tông Thồng V.N.C.H. tại phi trutong Kham Đúc, Ong Bo Trưong Phy Td Quóc Phòng gân huy chương cho các nhân viên dân quân chinh đáa có công ặ̣c biẹt trong công tác kiền tạo đia điém mới.


Quang cảnh bưoi lê a̛o đãu Hải Vận Hạm
CAMRANH tai bèn Bach-Đdng ngdy 25-8-63

# CUỘC TRIÊN-LAMM 

## CHIẾN LỌ'I -PHẦM

Chung quanh Bổn Binh treo la liệt cờ xí và biều ngữ. Đặc biệt là 8 tầm bẳng lớn dựng ơ 8 góc vây quanh cải núi võ khí ; các băng này đểu trưng bày những tranh ành, sơ đổ trận thề, ghi chú các loại võ khí, và hình ành cuộc hành quân, mụ̣c đích là dẫn giài cho đổng bào dễ hiều.

Trong 8 tầm bả̉ng lợn đó, tôi chú ý đền tầm « Sơ đố Trận chiền thâng củ̉a Quân Đội V.N.C.H. tiêu diệt Tiểu Đoàn U-Minh của Việt Cộng.

Tại bảng sơ đổ trận thê này, ta thầy địa điểm là vùng CA MAU khoảng giữa hai con sông Ông Đồc và Sông Bàng Cùng, khu gẳn bờ biền, một vùng hoang vu đât rộng nhiều sình lầy, sông ngòi, rầt khó khăn vể sự chuyển vận nhưng lại rầt thuận tiện cho Cộng phil lẩn tránh chạy trồn. Trên sơ đồ có ghi rõ : vể Quân Đội ta, Thủy Quân thil từ bờ biền tiền vào, Không Quân gổm có khu trụ̣c cơ trực thăng bao khắp vòm trời khu chiền U-Minh, còn Bộ binh thì từ nhiểu ngả tiến tới bẳng phương pháp Trực - thăng - vận Nhìn các vùng đổng ruộng mênh mông, nước trắng, cơ dại, sình lấy cây cồi um tùm, lại thêm bao nhiêu là cạm bẫy, cơ cầu phòng thủ của Việt Cộng ngụy trang dưới lớp cây cơ hoang dại đó, tamới càm thầy sự vầt và, gian lao nguy hiểm cưa Quân Đội ta tới bậc nào.

## CHIÊN KHU U-MINH NƠI VIẸT CÔNG TỰ HẢO BẤT KHẢ XÂM PḢAM

Từ hổi Pháp mới đặt chân đền Vię̂t Nam, trong cuộc kháng chiến chồng Thực dân mà ông cha ta đã anh düng theo đuồi, vùng $U$ Minh đã là một hiềm địa, Thực dân đã hao binh tổn tướng khá nhiểu mà không kiềm soát nổi, trận tuyền thiên nhiên ầy vẫn có sẵn và tổn tại đền ngày nay.

Nhờ vào hiểm thề của địa dư, Việt Cộng chiềm khu U.Minh làm sào huyệt đặt các cơ cầu Quân sự, Dân chính tại đây đề làm căn cứ cho cuộc xâm nhập quầy phá Miền Nam của ta. Tuy có tồ chức phòng thủ, đặt mọi cạm bầy, đường hẩm bàn chông, gài min, nhưng yều tố chính vẫn là những trỡ ngại thiên nhiên. Khiền cho cuộc bình định khu này quả̉ là khó khăn hiềm trở. Được lợi thể và tin như vậy, Việt Cộng đã lơnn
tiềng tuyên truyển huênh hoang trougg dân chúng rằng Chiền khu U.Minh là một khu « bầt khả xâm phặm n, là một tử địa cho ai muiồn xâm nhập vào đó.

Không biềt người, chẳng biết mình nên Việt Cộng đã quá ỷ̉ lại vào hiềm địa này! Không ngờ, thực là chẳng ai ngờ, với ý chí quyềt chiễn quyềt thắng, Quân Đội V.N.C.H, với chiền pháp tân kỳ, võ khí tinh xảo, đã mở một cuộc bình định, tần công bầt thẩn vào tận sào huyệt U Minh và Quân đội ta đã toàn thắng. Việt Cộng trở tay không kịp, chồng đồi quá yếu ớt và đã bị tiếu diệt. Tiểu Đoàn Chủ̉ Lực phòng vệ U_Minh của chúng đã tan tành, Liên Tinh Ửy Miè̉n Tây, Huyện Ủy Đầm Dơi đểu lạc Iõng, tên chềt gục, tên chạy trồn, cơ sở bao công gây dựng bồng chồc tan hoang như cát bụi !

Đề chứng minh, ta hãy xem xem bản tồng kết chiền quả̉ của Quân Đội ta như sau :

Nhan sự: 124 xác V.C. bỏ̉ lại trận địa (chưa kề một sồ khác được đổng đội đem đi).

Dân chưng tedp nập suồt ngdy đền xem nhü̃ng chiên lợi phâm Quân Đọi Vtệt-Nam Cing-Hòa tịch thu aược của Viẹt-Cọng


- 73 V. C. bị băt sồng.
- 1 trung đội V.C. quy thuận

Vo khi Vat dung va co sơ
Iich thu: 1 sung còi
1 trung liên
5 súng trường
1 Mas 36
2 tẩn đạn đủ loại
12 tann bom bay
150 trái mìn
1500 trái lựu dạn
2 thùng đạn súng cồi
1 máy phát điện
2 máy Radio
I lô vật dụng truyển tin
| lô thuờc men
| lô tài liệu quan trọng
Phs hủy: 2 trạm thông tin
2 Công binh xường
2 tằn đạn dược đủ cỡ
2 tần thuob̀c men
Điểu mà mọi người chú ý là, các loại vô khí, đạn dược kè trên phẳn lớn do ngoại quồc chề tạo, một sò it do công binh xường V.C chề biến, trông cục mịch, thô sư đủ chứng tơ kỹ thuật còn ầu trī không hơn gì hối $1945,1946$.

## NHỮNG MǺU CHUYẸN VUI "BẤT NGỜ"

Sau khi đã xem các bảng sơ đổ trặn thể, các bảng chl dẫn, trưng bày hình ành cuộc hành quân, dân chủng đểu quay lại chung quanh cái "NÛI CHIÊNLƠT PHȦM» hình Kim Tư Tháp và, tại đây những mấu chuỵ̣̂n vui cười hoặc uầt hận được trao đối bầt ngờ giữa bà con đi xem triển lâm mà tôi lượm được... cũng một cách bầt ngờ.

Ngắm nhin những quả bom bay 4 cảnh lẳp trên đẩu những cái ông tre, một cụ̣ già râu bace, giơ tay sứa lại cặp kiểng lão cười và nói :

- Hềt gầy tẩm vông vạc nhọn mã tầu, lại đên bom bay đuô: ông tre, thê kia thì.. . giềt ai ? mà làm thề nåo cho bom nó bay được,
chắc phải làm lễ rời mới châm lửa ở đit $y$ như kiéu súng thán công thời trước?

Một bąn quân nhần đứng cạnh cười giài thích :

- Thưa các cụ, mầy « đống
 thì dạy cho đàn em làm thê. lùng củng lấm, khi lâm trận phai ì ạch bầm cái mố co \& \& dưới ồng tre cho cháy thuồc nồ, hơi ép làm bom bay tuột di có khi xa mục tiêu hàng cây sồ, bom muồn rợi vào đâu là tùy ý của bom! Vì thế mà cứ bắn xong là chạy, không dám kiềm soát kết quá nữa.

Một bà già tay dắt một em nhỏ đả̉u em quần vành khăn trằng, đứng \& pháa sau thờ dài nói :

- Mầy ông không ờ ruộng không biềt, dân chúng không sợ loại bom bay này, mà chl sơ mã tầu thôi ! Con trai tôi, cha cái thằng nhổ này cũng chềt vì niã tầu cůa chủng nó đó! Các ông tính coỉ, uầt ức quá mà ! Có gì đâu, bữa đó quân đội ta vé tảo thanh trong làng, vì được tin chúng lẻn vế thu thuề. Thầy anh em quân đội ta vể bà con phẳn đông muồn ở lậi đê chứng tơ sự ngay tiah của minh nhưng khi quẫn đội đikhơi, bẹn V.C ơ các hẩm hồ, sinh lầy lại b $\delta$ vê, chưng đênn nhà tôi buộc mę con tôi cái tội « thông đổng với địch », chúng tra tần con tôi suồt đêm, hơi đâ nóí gì với quân đội V.N.C.H. Lay van mãi, chúng cũng không tha, đển gẳn sáng thì con tôi đã ngàt xlu, chúng dùng mã tầu cắt đẩu con tôi đem treo trên bựi tree, tôi xin vế chôn chúng không cho. Chúng nó chỉ làm tàng với dân đen thôi mà ! Đó, hối này chăc là trôi sông lạc chọ̣ hết cả đám rởi!

Một bạn trông có vé một thợ máy ngắm nghía các loại súng, bom rồi quay lại hời tôi :

一 Ông bạn coi mầy cải đở - này ra sao? có phải tụi V.C. mẩn
ra không ? tồi xem qua thừa rõ, đó là đờ cùa Trung Cộng, Tiệp Khẳc chê tạo, bọn V.C. làm sao có máy mớc, có chuyên viên mà mẩn được thề kia. Cái sủng « Ngưa
 của nó, mỗi khi bắn thì phải có 2 người giữ chặt lầy 2 chân, thế mà nó còn nhấy lên tưng tưng y như con «bẹ ngưa » vạ̀y, làm sao mà trúng đích được.

Một toán 4,5 người quẳn áo bà ba đen trông có vé là đổng bào ơ tỉnh xa mới lên, chắc là chở sån vật lên bản ơ chợ Cả̉u Ong-Lãnh, đứng nhìn cái núi Võ khí một cách chăm chú, cười nói khoái trá ; một người nói :
— Đỡ lẳm chứ tụi bây, từng ầy cái súng, mìn, lựu đạn, bàn chông nểu còn trong tay bọn "chuột ruộng" (tửc Việt-Cộng) thì còn nhiều người chết oan! Cha con n 6 chắc chết nhiều lắm, còn thằng nào may thoát thì cüng hết hổn, mẩn ăn được, còn lâu ! Tao coi mầy cái này mà sướng con mắt quá xá. Nè lại đây coí, hình êng Bọ Trường Pḥ̣ Tá Quôc Phòng đó, đây là Đại Tướng Tồng Tham-Mưu Trưởng dang gắn huy chương cho quân lính tại trận U-Minh đó, ngon lành không ! Đáng lắm chợ!

Trời đã nắng gắt, tôi lững thững ra vể cùng với mầy bạn đổng nghiệp các báo hàng ngày, trong đả̉u óc có ghi lại những điểu tai nghe mắt thấy, một bạn nói :

- Chiễn có oanh liệt, thẳng mới vè vang. Xem sơ đố trận thé ta co thê ước đoán được nổi gian truân của cuộc hành quân này, cái thắng ầy mới đủ « phân tài cao thấp! » Chiển khu $Đ$ rởi đền chiền khu U-Minh, nơi nào cũng ghê gớm cá, chà rõ còn khu «bất khả xâm phạm » nào nữa không?



[^0]:    * Nguyên-văn-Hội dịch DON WHITEHEAD

