

Ngày 30 tháng Mườ 1956, dạo binh nhà̀y a Do-Thá́i tiến sâu vào bán đào Sinai, tung ra một cuốc hành quân sáng chói nhất tronç thê kŷ nà̀ Tương Dộc Nhãn Moshe Dayan, cha dẻ của kể hoạch hành quấn này, và cưng là v!̣ tư-lệnh quân-đội DoThái trên các chiến trương, đä ghi laí tường tận và chính xác, từ quyêt đ̛inh liểu lî̃nh của Do-
 diễn tiến hàng ngày cưa chiển dịch.

Moshe Daỵan, lần lươt đớng nhüng val trò: nông dân chiến sĩ trong bóng tối ,tốt nghiệp luật học, tửns länh quân đội, và tổng trương, sinh năm 1915 tại DEGANTAH, ấp cộng đônng dều tiên cữ Do Thái, vè thain $g$ ia phong trào Haganah , phong-trào phòng vệ bi mật của ngừo Do-Thái tù thử học trò.

Năm 7039 , ông, bị nhà câm-quyền bảo hô Anl tại Palestine kết án mươi năm cấm cô vì các hoạt động cho dảng Hanagah.

Sau hai năm trong tù. ông dựơc phóng thich liền gia nhập quân dội Anh, và mất một măt trorg cuộc xâm nhập vào Syria.

Với sự thành lâp, qiốc gia Israel năm 1948 và tức khắc bị các nước Á-rạp láng sî̂ng xua quân xâm ${ }_{2}$ ân , ông trở thanh một vị tiểu dcan trương tiểu-dòan biệt-dộng-quân trang bị xe jeep Sau cuộc chiến thắng giành Dộc-lập, ông dược cử giữ một loat những chự vu chíhuy cao cấp trong quân độị, và lên đến tột çinh với chức Tống Thãm Mưu Truing vào năm 1953.

Trong cuộc Tờng Tuyển cử năm 1960. Moshe Dayan đắc :ứ vào Quốc-Hội, và giư ghế Tống-Trưởng Canh-Nông trong Chính-Phủ Ben Gurion và rởi ghế này năm 1964. Qua năm 1965, Ĉng trở lại ̣uốc-Hội vởi tư cách Thủ lânh đảng uối lập.

MOSHE DAYAN<br>BẢN VIẸT NGÚE CỦA TRÀN HOAN NGOCC

## HỒI KÝ <br> của tứng tộC NHÃN <br> do thá <br> VÊ CHIẾN DİCH SINAI

## Nquyên Tác:

## SINAI CAMPAIGN

Tác giả:
TRUNG TYÓNG MOSHE DAYAN NGUYÊN TỒNG TƯ LỆNH QUÂN BỘI DOZुTHȦI

Tưng Aincte Mahnea find
e-Dagewi thông-aco giai
Gaza ky văn kiện
giau hàng.

```
M立binh Ai=Câp.
```







CHUONG MOT

$$
B O I C A N H
$$

CHIẾN DİCH SINAI BỢC PHÁT VÌ CUỘC TRANH chấp. về nền an ninh và chịh trị giữa De Thai vá các quốc gia láng giềng Ả Rập, và quyết định kiềm soát kênh đào Suez của Anh và Pháp.

Nêu không có cuộc hảnh quân của liên quấn Anh - Pháp, không hiểu Do Thái co mở chiến dịch này không, ; nêúu có, đặc túnh chinh trị và quấn sự của nó chẳc cűng kbac hằn.

Ngược lại, nêu các quỡ gia do Ả Rập lảnh aạo, không theo đuôi một chinh sách thù địch đơi vờ Do Thâi, chíce chăn Do Thài sẽ không ạọg binh; dủ bién


## Anh - Phảp.

Sự liên quan giữa hoạt động của Anh - Pháp ở kênh Suez ( cuọ̃c bành quân 'Musketeer`) và chién dịch Sinai của Do Tbái sẽ được đề cập đến trong cuốn nhật ky này; nhưng chúng tôi thấy cần phác qua những sự kiện khiến chính phủ Do Thái phải thám chiến.

Chẳng bao lâu sau khi hiệp ưởc đinh chiến 1949 được loý kêt giữa Do-Thải và các quốc gia Ả-Rập, đ̛̉̉ chất dứt cuộc chiến tranh giành độc lập của chúng tôi ; những nhà lãnh đạo khối Ã-Rập lại công bố ý định tấn công và tiệu diệt Do Thái. Khồng những họ khồng chịu thực thi hiệp ước đề tạo một nền hòa binh lẩu dài như họ̆ đã hứa, mà chữ ký chưa ráo mực, họ đã bắt đầu cho khuấy rối biên giớri và tấn công thường dân Do-Thái.

Lúc đậu, chính phû̉ Do Thái coi do như những hành vi còn sót lại của chiên tranh, và mặc dù có phản đỡi các quốc gia Ả Rập kỷ kễt hiệp ước, Do Thái vẫn nbẫn nhịn.

Song qua đệ nhị bán niên 1954, sự khủng bố Do Thải trở nên mãnh liệt. Trong những tháng kẽ̃ tiếp, chinh phủ Do Thái còn biết rỗ những hành động đó không phải là những hành động lẻ tể cá nhấn, mả của một tồ chức quỳ mô do Ai Cập thành lập và lảnh đạo. Các quốc gia Å Rập khác đều biết việc đỏ. Nền an ninh Do Thái bi đe dọa nặ̣ng nề nhắt vào tháng 6 1955, kề từ 1948, vì ba nguyên do xá: Ai Cập chuẩn bị chié̛n tranh chớng Do Thái ; Sự khủng bố, phá hoại
cua các toán du kich a A Rạp có huấn luyện, và vu - phong tơa tàu bè Do Thái tại vịnh Akaba.

## II

Sư kiện quyểi dịnh khién Do Thải tân cong Ai Câp la thương ước vư khí giữa Ai Cấp và Tiệp Khắe ky kêt năm 1955. Theo đơ, Ai Cập sẽ tiếp nhận mờt só lượng lớn vũ khi hiện đại. Chính phủ Do Thai coi đó như một bược chuần bị đêe các nhà lãnh đạo Ai Cập thự hiện tham vơng chớng lại minh, vì nếu Do Thái đề cho các nược Å Rập chiếm được ư the vư khi, cả phẩm lẫn, lượng, thì không khác gì thưc đẫy họ mau tấn công để khai thác ưu thế quân sự của họ ma thôi.

Ai Cập nhận của Tiệp Khắc 530 xe bọc sât t, 230 chiến xa, 200 thiêt quàn vận, và 100 dại bác cơ đọng, đọ 500 khầu đại bác dã chiến đủ loại; gầi 200 máy bay chiển đắu, oanh tạc, vận tải; và một số chiến hạm, khu trục hạm, phóng ngư lôi hạm, và tàu ngầm.

Với ước tính vũ khi yùng Trung Đông hồi đó, soõ vũ khi trến lởn hơn những con số được biết trước đó rất nhiều; thềm vào số chiển cu hiện có tại Ai Cập, nó xóa hẳn cán cân mong manh về vũ khi giữa khỡi Ả Rập và Do Thái. Trước đó, Ai Cập có khoảng 200 chiến xa, Do Thâi cuñg vậy:Bây giờ, không kề ky binh các nược Å Rập khác, riêng lực lượng ky binh Ai Cạp đã gần gấp bốn Do Thải. Về khồng lự, trườ đó, $\mathrm{A}^{\mathrm{i}}$

Cập có 80 chiêc phản lực, đới với 50 chiếc của Do Thải. Bây giờ, só lirợng máy bay phản lục chiến đấu và oanh tạc của Ai Cập lèn đên 200-4 chống $1-$ Về pháo binh. tàu chiến và vũ khí bộ binh, Do Thải cûng chẳng khả quan gì hơn mấy hinh ảnh trên. Sự mất quân binh khòng phải ở khia cạah số lượng, mà về phằm chất cũng thế. Các máy bay kiêu Mig và Ilyụshin mà Ai Cập tiếp nhận, it phất cû̉ng cộ khả năng gẩp hai lằn máy bay kiệu Meleor và Ouragan chúng tôi hiện có ; chiến xa T - 34 tối tần của Nga tốt hơn loại Sherman Mark 3 cồ lỗ của chựng tồi nhiều.

Cüng vớ sự tăng cường quân lực đó, uy tin của đạ tá Gamal Abdul Nasser lên cao trong các giới dàn chúng Ả Rập, và ông được coi như nhà lănh đạo lỗi lạc của lièn doàn các nước Â Rập. Ngày 19-10-1955, Bọ tư lệoh lièn quân Ai Câp - Syria durợc thành lập, và tháng $10-1956$, Jordan cững lăm le muốn trở thành họi viên thứ ba. Do Thái bị bao vây cả ba mặt : Đông, Nam và Bắc, bởi các quân đội $\AA$ A Rập, dượi quyền một bọ tư lệnh duy nhất, và chinh phu Do Tbái bắt buọc phải nhìn thấy mục đich xâm lăng của tồ chức lién quân đỏ.

## III

Nbững phần tử xâm nhập lên lưt vào Do Thải dê phá hoại và ám sàt được chinh phủ cảc nược A

Mập láng giềng tản trợ, từ khí nưởc Do Thái được thành lập năm 1948. Nhưng tháng 4-1955, bọ Tồng Tham Muru Ai Cập quyết định sử dụng hành vi khủng bố, phá hoại như mọt ṕhương tiện chiến tranh ; đê dạt mục tiêu ấy, họ lập một tờ chức mệnh danh là 'quyết tử quân' ( Fedayun ). Quyêt tử quân đặt dưới quyền chỉ huy của phòng quân báo Ai Cập ở giải Gaza, và lập ba trại (9, 10, và 16) ở gần bờ biền phia tày thành phơ Gaza. Khi mới thành lập, đơn vị nạy có độ 700 người. Họ còn dự định bành trướng hoạt đọng của đạo quân quyêt tử tại các nược Ẩ Rập kbác nhur Jordan, Syria và Lebanon.

Ngoài số lurơng mỗi tháng 9 pound Ai Cập, linh quyêt tử cởn thưởng tiền mổi chuyến vượt biên giờ, và mỗi vu phá hoại hoặc ám sát thành công, lại có tiền thưởng đặc biệt. Quyêt tử quấn còn được bưởng những đặc ân khác nhu trong bức thur của đại tá Mustafa Hafez, trưởng phòng quân bảo giải Gaza, gỡi thống đốc giải Gaza ${ }^{\text {dưỡi }}$ đây, can thiệp cho tên Yunes Mabrak nào dó, bị tòa án địa phương kết tộ sát nhân :

Kinh gửi Ông Thớng Bốc:
1.- Người nọi trên (Yunes Mabrak), nhân vièn phòng chúng tồi, là một phần tử rẩt trung thành ; có thề giao phó cho y mọi công tác quan trọng và nguy hiềm. Đương sự dáng dược nêu gương anh hüng, düng cảm, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho quân dọi và tờ quốc.
2. - Đương sự đả xung phong gia nhập quyết tử
quân Palestin, xâm nhập lãnḥ thồ Do Thái, cùng cảc đồng đội khác thi hành các nhiệm vụ khủng bố, phá hoại và ám sát. Sau đây là vài thành tích xuất sắc của đương sư :

A-Ngày 29-8-1955, đương sư hoàn thành được những công tác sau đây :
i) Giết 3 công nhản trong vườn cam ở Bet Hanun.
ii) Pbả hủy một cơ phận của nhà máy diện gần Al-Kabeiba.
iii) Phá hủy trụ phát tuyên chính của đài « tiếng nói Do.Thái hải ngoạì.
iv) Tấn công nông trại Juala, gần Zarnoga, trong vùng ptụ cận của Al-Kabeiba, gầy cho nông trại bị 1 chết, 4 bị thương, 1 tòa nhà bị hur hại.
v) Phục kich mờt doàn xe tại tọa độ 12451483.

B - Ngày 30-8-1955, đương sự thực hiẹ̀n được những còng tác sau đây :
i) Phục kích một chiếc xe gần làng Ajur, hạ sát 3 thường dấn, xe bị phá hủy.
ii) Tấn công làngTzumeil, và pảá hủy một cao ốc.
iii) Phục kích một xe trên đường Plugot - Bet Govrin.
iv) Phục kích 3 quân xa tại cùng địa điềm trên.
3.-Trình bày những công tác lởn lao ấy, chúng tôi mong ông xét đěn những conng lao do lòng hy sinh mà đương sư đã thực hiện dược trong quá khứ, đê giúp đỡ phần nà̉o cho đương sự. Như vậy, chúng ta còn hy vọng sử dụng y trong tương lai, vì nhận thấy nhà cầm
 nd y đị lâp đượ

## Mustafa Hafez

Trưởng phòng tinh báo Palestide.
Tư cuối năm 1955 và trong năm 195b, hạnh đợng khủng bố của các dơn vị quyêt tử gia tăng, lam xáo trợn đ̛̛̃ i sống ở Do Thái, nhất là tại những lảng di cư mơoi vùng biến giới.

Xem bảng kê dưới đây, ta sẽ có một ýy niẹm về những hoạt đọng của quyết tư quân ở miên Nam trong vòng 5 ngày, tháng 4-1956:

Ngày 7 tháng Tu 1956.

- Ống dẫn bị phá hủy giŭa Ashkelôn và Yard Mordechai.
-     - Xe Jeep dân sự bị bắn ở Ahuzam ; thường dân Do Thải chêt, 1 bị thương.
- Xe dân sư bi bắn ơ Shuval; f chêt, 1 bi thương.
- Quân xa bi bắn ở Tè Kuneitra; 2 bị thương.
- Quấn xa bị bắn và đốt cháy gần Ahuzam : 3 bit thương.
- 1 quấ: xa khác bị bắn gần Ahuzam ; 2 bi thưong.

Ngày 8 tháng Tir 1956.

- Lựu đạn ném vào 1 căn nhà và 1 chiếc xe ở

Ashkelon; 1 chët 3 bị thưong.
-2 xe dan sur bị băn ớ Ahuzam ; 1 chêt, 2 bị thurong.

- Lưu dậ bị ném vào 1 căn nhà ở Shafir, 1 cău nhá khác bị giật min, 1 bị thương.

Ngày 9 thang Tu 1956.
-1 xe chi huy trung min tại Beerotayim, trái min khác durợc tim thầ gân đây.

- Ném lựu đạn và bắn sưng tư đợg váo công trường cong ty nước ơ Ketziot ; 2 chêt, 3 bi thương.
- Xe chỉ buy bị bắn ơ áp cọng đơng Bet Rayim; 1 chêt, 1 bi thươog. (trong ngày này, 4 toán quyết tử lọt ờ phục kich của Do Thải, ở gân Mordechai, 2 quyết tự quân chết, 1 bắt sớng, 1 linh Do Thát bi thưong. Ở gà̀n Bet Govrin, 4 quyét tự quân bị bắt sơng, trong sơ đó co 2 bi thương. Môt toán quyết tử khác cửng bi phưc kich tại đây, trong cùng ngày, 2 tên bị chết Gã̛n nbững đụn cát tai Nir Galim, co 1 cuọc chạm súng nhỏ gî̛ra 1 tọán tuàn tiều bien phòng Do Thá vá mọt toán quyét tử 5 ngurời. Cả 5 bi giẹt chêt, bèn Do Thái có 1 hy sinh).


## Ngày 10 tháng Tiv 1956

- Xe chỉ huy trúng min ờ Magen ; 3 bị thương.
- Quân xa trüng min ở Kisufin, 3 bị thương. (cùng ugày, nhiều quyêt tử quân bị loại khơi vơng
chiên : 1 toan lọt ồ phục kích Do Thái ở Khirbet Likia, techệt và 2 bị bắt sỡng; 1 toán khác bị phục kich ơ Bet Govrin, nhưng chạy thoat).

Ngáy 11 tháng Tu 1956.

- 1 xe chỉ huy trúng min ở nam Kerem Abu Irap: 1 bị thurơng.
-1 xe buy̆́t và 1 xe dân sự bị bẳn trên xa 100 Tel Aviv-Ramla; 6 bi thưong.
- Bắn vào trường canh nông nộ trự ợ Shafir; 6 học sinh bị chết, 2 bị thương.
- Ném lưu đạn vào nhiều nhà trọng làng Ahi‘ezer ; 3 bi thương.
- Xe tuẵn tiều biên phơng bị bắn gân phi cảag quôc tê Lod, 1 bị thurơng.


## IV

Trược nbữug bàub dộng kbièu khich ây, dīnhièn chinh phủ Do fhái không thề làm ngo mãi được Chắc chẳn hành đọng kbủng bố đó sê chưa chấm dứt, nêu càc chính phủ Ả Rập, đặc biệt là Ai Cập nhận thấy họ có thề làm hại được Do Thái mà không nguy hiềm gì cho quấn đội và xứ sở họ.

Song Do Thải đã trả đưa, đúng hơn là có một phản ưng quân sự (Không sử dụng hinh thức của bọn quyễt
tử tấn cống vào thường dân). Sạu mỗi vu bắn giêt của quyết tử quấn, 1 dơn vị Do Thái lại vượt biên giới, tã́n cống 1 mưc tiêu quân sự như 1 trại linh, hay 1 đồn cảnh sát trên lãnh thồ nước Å Rập nào đả là điệ̀m xuất phât của quân khủng bố ; cốt đề người i Ả Rập biêt trẳng nếu chính phủ Do Thạí không bảo vệ nôi tioh mang từng người tài xé máy cảy dang cày ngoài cánh đồng gần biên giới, hoặc ngẵn cản không cho giật min 1 chiếc xe vận tải đang chạy đ̛én 11 làng di cur ; thi dất nưởc này cŭ́ng không dè những kẻ khủng bố dượe binh an vố sự. Khi một lục lượng Do Thái hoạt đợg trên lãnh thồ Ai Cập mà quân sở tai không ngăn cản nồi, nhần đân A Rậ̣ pee nhận rỡ sư thất bại của giớrí quân sư. Thay vì nầng cao uy tín của chê đọ, hoạt đọ̀ng của quyêt tử quân lại làm mất niềm tin của dân chúng vào quân lực xự họ.

Những hoạt đợng kbủng bờ và trả đưa liên miên bất tạn đó, làm cảc chính phủ Ả Rạp phải đi đên một chọn lựa, boặe tăng cường các cuộc tẩn công của quyêt tử quân vào Do Thái, đề cứu vãn uy tín trước dur luân, hoặ bỏ hẳn hoạt động của tồ chức này đề tránh sư trả đũa của Dọ Thái.

Chúng tôi hy vọng các chinh phủ Ả Rập sê chọn con đường thử hai bẳng cách giảm bờt khỉng bô, nhưng những sự kiẹ̀n xầy ra trơng tháng 6-19ड̄5 như dội gáo ntrợc lạnh vào y tượng trên. Các hoạt đọng của quyết tử quân cuang như của quân đọi Do Thái dều gia tăng về mọi mặt. Hơn nữa, từ khi biêt người Do Thái sẽ trả đủa, vhững nườc láng giềng có căn
cứ xuất phảt của quyẫt tử quần đã tập trung quân đội vả tăng cường các đồn cảnh sát dọc theo biên giới, đê chơngnai các cuộc tấn cỏng. Hành đọng đó biên nhựng cuộc X̌âm nhập lẻ tẻ thành nhựng trận đảnh lớn, co cả pháo binh và ky binh can thiệp.

Cảc sự kiện trên đưa đến một ngã rẽ̉ không lới thoát vào cuối mụa hạ năm 1955. Cảc hoạt đọ̀ng khủng bơ cựa ÂA Rập và trả đủa của Do Thải đều lên đẻn mức nảnultiêt, tạo nên mọt bằu không khi khét lẹt mùi chiên 年ąnh. Vị a ãnh tụ Ai Cập, vì danh dự, không muốn quyẽt tự quân ngưng hoạt đọng, vì họ đă lở nồi danh trong thtien giớa Ả Rập là Những người phục hận cho miền Palestine bị chiế ${ }^{6}$ mất rồi ; nhưng đồng thời, giợí quân sự Do Thài cững đằ gựi tổi hậu thur cho khối Å Rập qua hạnh đọ̣ng trả đưia: Hòa bình, hoặc chiến tranh. Trong tháng trước chiến dịch Sinai, từ 12-9-1956 đên 10-10-1956, quân đội Do Tháa phản ừng chơng lại bành dộng sảt nhân của quyêt tử quân bẵng càch tụg ra 4 cuộc xung kích, phá hủy cac đồn cảnh sát Rahawah, Garandal, Husan và Kakiliah. Thiệt hại của Do Thại (chết và bị thương) trong các hoạ đọng trêa lèn đ̛ẽn 100 ugười, phia Â Rập. thiệt trèn 200 ngưỡi. Tinh trạng đó chưa bẳn là chiển tranh, nhưng cbắc chắn không phải hòa binh.

Mọt trong những ngụyên nbân chinh làm chiẽ̛n tranh giữa Do Thái và Ai Cập bùng nố là quyền tự
do lưu thông của tàu bè Do Thái qua Hồng Hải. Đê đến Hồng Hải, các tàu rời cảng Haifa trèn Địa Trung Hải phåi quạ kênh Suez, và tàu rời Eilat, hải tong ở cựe nam Do Thái, phẩi qua eo biền Tıran, Ai Cập phong tỏa tàu bè Do Thái qua các hải lộ trền, không cho Do Thá dược giao thurơng trực tiếp với Hông Phi và Á Châu.

Do Thái không giàu co gì về tài nguyên. Trong số rất it hầm mỏ, chị pờtát và phốt-phảt là quan trọng nhất, và là món hàng chonh xuất cảng sang Viễn đờng. Phong tỏa dường hàng hải đến các xử trèn, khôug uhững làm ung thối sinh hoạt chính trị; mà còn là một đòn nặng nề vào nền kinh té, làm cản dà phát triền của Do Thạí

Sự phong tỏa vày bắt hợp pháp, và vi phạm hiệp urớc về kènh đào Suez (ký ở Constantinople văm 1888) vi phạm quốc tế công pháp, vi plạ̣m hiẹ̀p ước đinn chị̂́n, và hiếa chương Liền Hiệp Quốc. Do Ttiái đã dưa vấn đề này ra trước LHQ, và ngày 1-9-1951, Hội Đồng Bảo An LHQ đã curu xét đon khiêu nại của Do Thải, và chấp thuận giải pháp truyền cho Ai Cập bất chấp quyét oghị trèn, cuới năm 1953, bọ còn đưa ráa quy ché ngăn cản khắt khe hơn, là cấm cả tàu bè khờng phải của Do Thái chở tất cả các loại hànç hóa xuấi nhấp Do Thải, dù hàng đó khống có giá trí quân sự, như thực phầm chẳeg hạn.

Trước quy chế mới này, Do Thái lại mọt lần nữa khiếu nại trước Hội Bồng Bảo An, Vấn đề được đưa ra bàn cãi trong phiên họp ngày 29-3-1954, nhưng

Liền Sỏ dùng quyền phủ quyết gạt vấn đề này khỏi nghị trình.

Činh phụ̉ Do Thái chưa chịu bỏ rời cuọc tranh đấu. Zúc 6 giờ sáng ngày 28-9-1954, tàu Bat - Galim của Do Thái đên đầu nam kênh đảo Suez vởi hy vọng nếu nhà cầm quyền Ai Cập không cho qua, LHQ bắt buộc phải xét đến trường hợp này. và sẽ yệu cầu Ai Cậ tôn trọng luạ̀t quốc tê đề cho tàu đurợc đ̛̉ lại qua kênt.

Nhưng giả thuyết trên không thành sự thực. Ai Cập đã tịch thu tàn Bat-Galim và bỏ tü thảy thủ đoàm. Vấn đề lại được đưa ra trước Họi Đồng Bảo An vào thảng 12-1954 và tháng 1-1955, nhưng khòng đi đên đâu hết. Kết quả của cuọ̀ thínghiẹm xen Ai Cập có tón trọng sự bắt bnộc chinh thức tủa qữc té kbông là tàu Bat-Galim bị tịch thu, các thủy thủ dượe thả về qua ngả giåi Gaza vào ngày 1-1-1955. Sau kbi nằm 3 tháng trong nhà tù Ai Câp.

Tuv tbất bại trong việc khai thòng kênh Suez cho tàu bè. Do Thải tạo nên một nguồn dur luận thất vọng và bất bình trong nurớc, nhưng không ai nghĩ đến một cách gıải quyết nào khác hơn là vhững hoạt dộng trong khuôn khồ ngoại giao. Song với vấn đề đị qua eo biền Tiran thì khác.

Eo biền Tiran nối Hồng Hải với vịnh Akaba, bờ biền của vịnh này chung cho 4 xứ: Ai Cập. Do Thải, Jordan, và Saudi Arabia. Theo luật quốc tê, đường thủy nào nằm trền ranh giới cảa nhiềụ hơn mợt quớc gia, thì bắt buộc phải đề cho tàu bè của tất cả các quớc
gia khác được tự do lưu thông, và không quốc gia nào có biên giới là một phần thủy lộ dược nhậnkhúc thủy lộ đó là thuộc lẩnh thồ nước minh. Nước a̛o không đurợc kiềm soát tàu bè qua lại trên thủy lộ đó.

Nhưng Ai Cập bất chấp luật quốc tế, can thiệp vào những tàu bè muớn đi lại giữa Hồng Hải và hải cảng Eilat. Năm 1953, bọ công bố chỉnh sácin phoog tỏa tàu bè Do Thái không cho đíl qua, lập đơn vị phòng duyèn tại Ras Natsrani. Bơn vị đó được đại bác trên bờ yềm trợ, chận khạm tất cả tàu bè qua lại, chỉ tàu nào khồng phải của Do Thái mới được qua.

Đầu tháng $9-1955$, Aí Cập quyêt định nời rộng mức độ phong tỏa. Họ thông báo cho tất cả các hãng hàng hải và hàng khống rằng mọi sụ̂ đi qua vịnh dù dưới nưởc hay trên không, đều coí nhu đi qua lẳnh thồ Ai Cập, và bất cứ tàu bè hay máy bay nào muốn đi qua đều phải xin phép nbà cầm quyền Ai Cập trưởc 72 giờ đồng hồ. Kề từ đó, tàu thủy và máy bay của Do Thái khờng còn được đi hay bay ngang qua vịnh nữa. Người phát ngôn Ai Cập còn tuyên bố, họ coi như trong tinh trạng chiên tranh vởi Do Thái. Tiếp theo lời tuyên bố đó là những hàuh động chận bắt thêm tàu thủy, và máy bay của hăng hàng không Do Thái $\cdot E L A L$, từ trướe vẫn bay tù Tel Aviv qua eo biền tới Nam Phi.

Nới rộng sự phong tỏa kênh Suez và eo biền Tiran sang phạm vi đường hàng khồng từ Do Thái tởi Pbi Cbâu, tửc là họ đã dồn chủng tồ vào chân tường.

Ngày 22-10-195̇̀, tôi đang nghỉ phép tại Pháp, thì
nhận được một điện tin của sĩ quan tùy viên, ông Ben Gurion kêu về nước gấp (Ben Gurion lục này đã trởlaícứre vụ bọ trưởng quớc phòng, nhưng chưa làm
 giưỡng bệnh sáng nay, (ông đã deu từ 2 tuần nay) Ông र̌y muốn gặp trung tướng gấp. Trung turơong hãy trở về ngay khi nhận được điện tín này.) Ngày hôm sau, tôi gặp ông 'Ben Gurion tại khách sạn President tại Jerusalem. Tôi âiềm qua tình hinh an ninh và những vấn đề mà chủng tội phải đường đầu. Cữ̛i cùng, vờ tur cách bộ trưởng quốc phòng, ông chỉ thị cho tôi phải tiến chiếm eo biền Tiran, Sharm e-Sbeikh, Ras Natsrani, và các đảo Tiran,-Sanapir, đề tàu bè được tư do lưu thông từ vị̀nh Akaba đến Hồng Hải.

10 ngày sau, tức ngày 2-11-1955, ông Ben Gurion lên làm thủ̉ tường. Khi trình diện chính phủ mớ trược quớc hội, ông trinh bay tồng quáf chính sách sẽ theo đuồi, đền phần quớc phòng, ông nói :
«Những cuộc xấm nhập phá rối từ giải Gaza ch làm cho 153 người người chết và bị thương trong chín tháng đầu năm 1955. Hại diện Ai Cập tại LHQ đă còng khai tuyên bố rẩng tình trạng chiện tranh vẫn tiếp tuc giữa Ai Cập và Do Tháai. Chính phủ Ai Cập đă vi phạm luật quỡc tê trong việc ngăn cản sự tự do lưu thòng của tạ̀u bè qua kènh Suez, mặc dầu đãa có sự phân xử đặc biêt của bợi đồng bảo an Ngày nay, Ai

* Cập lại toan đóng cửa Hồng Hải không cho tàu bè Do Thải qua lại, tráa với nguyên tắc quốc té về tự do luru thồng hàng hải. Khi mợt bên đã ngưng tiểng súng th ${ }^{\text {i }}$
phia bên kia không thề tiếp tục cuộc chiến tranh ấy mãi.

Chinh phủ Do Thải lức nào cững sằn sàng tôn trọng cảc điền khoản của hiệp ưởe định chiến. N保ng bồn phận ấy cựng cẫn được phia bên kia tôn Mợt biệp ược đã bị phía bên kia vi phạn thi knơng thề ràng buộc chúng ta nưa. Néu đường ranlí giới đinh chiến đã bị họ mở ra cho những kẻ phá hoại, giết người, thil bọn chúng sẽ không thể đên gẫn những người mà chúng ta có bồn phạ̀n phải bảo vệ. Néu quyền lợi của chúng ta bị xàm phạm bởi hành vi uy hiêp trên đất liền cũng như trên mặt biênn, chúng ta sẽ̃ tự giănh quyềa hành đọ̀ng để bảo vệ quyền lợi ấy, một cách hiệu quả nhất.

Chúng ta tim hòa binh, nhưng chung ta không tư sáty,

Chưa có bài diễn vău nào cưa thủ tướng dọ trưởc quốc hội lại rổ rệt hơn bài này, đề trinh bày y định cho quân đọi vượt biên giỡi, nếu tinh trạng hỗn loạn vẫn còn tiếp diễ̃o.

Tinh trạng an ninh của Do Thai vẫa khòng thay đồi, và sự phong tỏa hải cảng Eilat vẫn kéo dài. Òng Ben Gựion nhận thấy không còn gì do dự đề hành sử blần phận bảo vệ quyền tự do lưu thông chọ tàu bè của mình bẳng cách chiếm eo biền. Do đơ, trong một buồi hợp hội đồng nội các, hồi đầu tháng 1'-1955, ông nêu y ý kiển trên ; Dù ông đã cơ thuyết phục, hộ đồng chinh phủ vẫn cho rằng thời co chưa đễn, và Do Thál sẽ «hành đọ̣ng ở một thời gian và địa điềm thich hợp
hon. "
Quyét định đỏ được chuyền đển tôi, và tôi trả lời òng Ben Gurion bằng bực thư đề ngày 5-12-1955 sau day :

Kinh gửi ông Bọ Trưởng Quốc Phòng.
Đề mục : fương quan giữa Do Tbái và Ai Cạp.
1- Cống ty hàng không «EL AL» đã phải ngưng các chuyến bay trên durờng Do Thái - Nam Phi qua eo biền Tiran từ 6 tuần nay, sau khi Ai Cập tuyên bố sê hạ bất cứ phi cơ nào bay qua phằn đất mà họ bả̉o thuộc lãnh thồ của họ, nếu chura đırợc phép của nhà cầm quyền Ai Cập. Vắn đề eo biển Tiran ai cũng biết rô, tôi thấy không cần uhắc lại ở đây. Nhưng tối thấy chíuh sách của chủng ta về vấn đề này không được xảc đ̛ảng, và sẽ đựa đến hạ̀u quả mất quyền tự do lưu thông qua eo biền náy. Hải cảng sẽ thàoh một giải đất cạnh bở hờ, mà ngỡ ra phải tụy thuộe vào sự đồng y của Ai Cập.

Sự kiện này, theo thờj gian, rồi cung tương tự nhur quyền tự do lui tởi đồi Scopus (ở Jerusalem) và sự sử dụng con đường Latrun (giữa Tel Aviv.) Cả hai đều được hiệp ưởc điub chiến bảo đảm, nhưng một mặt, Jordan khong tôn trọng; mặt khác, chúng ta không dùng quẫn lực bắt buộc bọ phải thi hànhó

Vấn đê eo biên Tiran trầm trọng hơn nhiều, vì:
a) Ai Cập không có lỳ do bợp pháp nào ngăn cản sự tự do luru thông của chúng ta.
b) Sự di chuyền qua eo biền Tiran qưan trọng hơn việc di chuyền trèn đurờng Latrun và sự lui tới dồi

Scopus i ất nhiền.
c) Sự phong tỏa eo biền Tiran ngầm chứa âm mựu chiếm Negev.

3- Theo thông cáo của Ai Câp, chúng ta phåi ngưng các chuyến bay trên đường này, trong khi đọ, chưng ta tiếp tục ngồi chung với Ai Cập trong ủy ban hỗn hợp dinh chị̂̃n, chứng tở chúng ta không coi hành động của họ oưư là thủ tiêu hiệp ước đỉnh chiến. Như vậy, không khác gì chúng ta đã chấp nhận trên thực tế lời giải thich của bọ, nên chúng ta mới coi hiệp ước đỉuh chiếo vẫn còn là căo bản liêu lạc giữa Ai Cập và Do Thái, mặc dầu họ không cho chủng ta đi qua eo biềa nói trên.

3 - Néu công thứe 'chúng ta sẽ̉ hành động ở thời gian và địa điểm thuận tiện' là có thực, thì thời gian và địa điểm ấy đã xuất hiện. Trên thực tế, không địa điềm nào khác hơn eo biền Tiran - Đề giải tóa thủy lộ này, buộc lòng phải xâm lăng, phải curơng quyết. Về thời gian đỏ̉ chiếm eo biền, tôi không thấy thuận lợi ở chỗ nào, nếu phải đợi thêm vài tháng nưa: Với sự trưởng thành của quân lực Ai Cập, nhất là không quân, viễn ảnh chiến thẳng của chúng ta trong cuộc hành quân ấy sẽ bị giảm sút. Dĩ nhiên, trong một ngày nào đo, chúng ta buộc lòng phải dùng đến giải pháp quâo sự, nhưng kêt quả sẽ do may rủi định đoạt, chứ không cón do do ké hoạch nữa, vì ta đã bỏ qua 'thời gian` và đuịa đ ềm‘ đặc biệt näy.

4- Như vậy, tôi thãy chúng ta không hành dọ̀ng ngay bây giờ, và tiếp tục công nhận hiệp ước đinh
chiěn Ai Cạp - Do Thái, trọng khi trên thực têe, ta đã̃ bị bao vày, thuyền bè và phi cơ không được qua lại eo biền Tiran. Hơn nữa, tinh trang trên dã dược ông và vị thủ tưởng tiên nhiệm công bớ rỡ rệt; và ông cũng đã thông báo cho thủ tưởng Ai Cập qua tướng E.L.M. Burns (tưỡng Gia Nã Đại, chủ tịch ủy ban kiềm soát đinh chiến LHQ). Lập trường của chính phủ Do Thái là khòng thề chấp nhận tinh trạng đơn phương đình chién này được.

Theo thiến ý của tôi, thì chúng ta phải chiếm eo biền Tiran càng sớm càng tốt (trong vòng 1 tháng).

5 - Tôi cũng cần ohấn mạnh rằng không quân Ai Cập đã có máy bay Mig-15, mà chưng ta không có loại phi cơ tương đương, do đó, hệ số may mắn của chúng ta bị giảm nhiều, đồng thời, việc điều quân sẽ gặp nhiều khó khăn, và sự thắng bại sễ tùy thuộc chặt chẽ̉ vào điều kiện có được tự do boạt đọng trên không hay không.

Thư tôi chuyền đến ông Ben Gurion, kbòng phải hoàn toàn không có ảnh hưởng gi, vì chỉnh ông dã chỉ thị cho quân đội phải chuần bị bẻ gãy sự phong tỏa, nhựng chinh ông cŭng phải tuân theo quyết định của hội đồng chính phủ.

Sư trì hoãn đo rút cục chắng giả̉i quyêt dược gì. Sau đó cả năm nữa, Do Thái vẫn liên tiếp bị ngăn cản

- Khọ̀ng dượe di chuyễn đến Hồng Hải, hay thực hiện sự di chuyểu đo bằng cách chiếm eo biền.


## VI

Ván đề sử dụng quàn lực được đặt lại, vì Do Thải phải gạt bỏ giải pháp thương thuyẽ. Nguyên nhân chính là các quớc gia Å Rập khòng chấp nhận thương thuyết. Sự từ chỡi đo khổng phải ngẫu nhiên. Nó hắt nguồn từ sự không còng nhận Do Thái, không muớn thiết lập liên hệ bình thường với Do Thái. Đối với người Ả Rập, vấn đề không phải tìm một giải pháp sớng chung, mà làm thế nào đề tiêu diệt Do Thái, và việc này không thể làm trên bàn hội nghị được.

Trận đánh đầu tiên chống dàn tợc Do Thải cảa khối Ả Rập khồng đem lậ kêt quả tốt dẹp, và cuộc thử lửa năm 1948 trong mựu toan tiêu diệt cọng đồng Do Thái kết thúc trong sự thất bại chua cay. Quân đội lrak tham chién sau khi thua trận, đã phải lặng lể rút về nước. Nhưng Ai Cập, Jordan, Syria và Lebanon bắt buộc phải kỷ hiệp ước đinh chiến với Do Tháa, mặt khảc, quân Do Thái vẫn chiếm được ựu thê về lẵoh thồ. (về phia nam và bắc, quâu Do Thái đều vượt biên giớj, đuổi quần Ai Cập đến tận Sinai, và quân Lebanon đệ́n sông Litani).

Hiệp ưởc định chiến đã được ký kêt dưởi sự chủ tọa của bác sĩ Ralph Bunche, và căn cú frếo quyết nghị của Hội Đồng Bảo An cùng hiến chương LHQ. Chương mở đầu hiệp ược viết : «Các phe liền hệ
trong hiệp ước này, đáp lại quyết nghị ngày 16-11-1948 của Hội Đồng Bảo An kêu gọi tòn trọng nguyên trạng, căn cử vào điền 40 hién chưỡng LHQ , và đề đi đên một hiệp ưởc đinh chiễí hầu chuyền cuộc ngưng bắn thành niột nền hòa bị̆h lầu dài cho vùng Palestine ; đã quyết định đặt các buồi họp dưởi quyền chủ tọa cúa LHQ, nbẳm hoàn thành các quyễt nghị của hội đồng bảo an ngày 4 và 16-11-1948; nên đã đề cử đại diện cỏ thẩ:n quyền đến hội nghị đề két thúc mọt hiệp ưởc đình chiến ;... đã đồng ý những dıều khoảa sau đây ...

Nhưng không phải LHQ chỉ bảo trọ cho cuộc thurơng thuyét, thảo và ký hiệp uờc ; LHQ cón thà uh làp và điều kbiển một bộ than muru quấo sự đặc biệt để giám sát việcc thi hành hiệp ước.

Do đó, khòng có gì ngạc nhièn khi thấy òng Tồng thur ký LHQ cüng như ông Tồag Tham Mưu Trưởng ảy ban kiểm soát dinh chiến là nbững nhàn vật trung yian, và các sĩ quan liên lạc giữa Do Thái và các nược Å Rập láng giềng đã bay như mắc cửi từ thủ đô nọ sang hủ̉ đỏ kia. đặc biệt là giữạ Jerusalem và Cairu dể cớ dàn xếp những xích mích về biên giới

Ha số các hoạt động của ông Tồng. Tham Mưu Trưởng ủy ban k ềm soát đình chiến (trong khoảng 1954-56 là tương Burns) có tính cách chuyên môn, và ông chỉ than gia các cuộc bàn cãi chính trị khi tháp tưng òng Tồng Thur Ký LHQ, lủc báy giờ là ông Dag Hammarskjold. Ưy ban KSĐC/LHQ quan tâm nhiều đến việc điều tra nhữug biến cố đã xầy ra rồi. Theo đơn khiéu nại của một bên, họ sẽ̃ mở cuộc điều tra, và
phúe trình lên ông Tồng Thư Ký LHQ ; trường hợ quan trọng, phúc trình được gửi đến Hội Bồng Bảo An. Cả Do Thái lẫn cảc quốc gia Ả Rạ̀p đều không hài lòng về ựy ban KSBC, vì họ khộng có thầm quyền giải quyết gì cả, và chỉ là nlữog hộp thư không hơn không kém. Trong năm 1955, lúc quân quyết tử hoạt đọng mạah, tướng Bưns đã cớ thuyết phục nhà cầm quyền Ai Cập cho ngưng những hoạt động đó, nhưng thâ̂́t bại. Trong cuốn «Ả̉ Rập và Do Thái», ông viết : «Không thề minh chứng được rầng các lẹnh ban cho quấn quyết tử, hoặc nhũ̃ng bọn thảo khấu khác, xâm nhập Do Thái để khủng bơ phát xuất tự Cairo. Song khi thảo luậo về điềm nà̀y, cá nhâí tôi, cũng như ông Tồng Thư Ký LHQ đều cho rằng nhà cầm quyền liền hệ có thể chận đứng nhũng cuộc đột kich đó được, dù họ không ban hành lệnh đó...> ( trang 89 ). Hoạt dộng của ông Tồng Thư Ký LHQ Dag Hammarskjöld nẳm trong lãnh vực chinh trị. Ong gặp các giời chức cao cấp hờn. inhưng cũng khòng đạt được kết quả khả quan. Tất cả mọi cố gắng của ông đề thuyêt phục Nasser đồng y y, hoặc chỉ hưa suồńg là tôn trọng các quyết định cuả Hội Đồng Bảo An về yấn đề cho tàu bè Do Thái dược lưu thông trền kênh $\operatorname{Suez}$, và qua eo biền Tiran đều vò hiệu.

Vào cuối năm 1950, đầu nằm 1950, hoạt động của các đạaj diệa LHQ lên cao nhất, ì tinh hình căng thảng trong vùng. Thång $12-1955$, thủ tướng David Ben Gurion triệu tướng Burns đến và cho biết Do Thái có đủ bẳng cở chứng minh chảnh phủ Ai Cập phải
chịu trách nhiệm về các hoạt động của quyât tử quần. Ông xin tưởng Burns yêu cầu Nasser tôn trọng hiệp ưởc đinh chiển, và đặc biệt lưu ý đến 2 đều : Tuyệt đối ngưng bẳn, nước nọ không được tấn công vào thường dân nưởc kia (điều 1 ,) và một diều khác gồm 4 bành động căn bản: Cắm dùng phrơong tiẹ̀n quân sự đề giải quyễt vấn đề Palestine; không được dự định, hay đe dọ́á bằng hành đọng võ trang xâm lăng ở mặt đất, dưới biển. hay trên không, đề chống lại thường dân hay quân đội của nước khác ; quyền bảo vệ an ninh và tự do của một nước tránh sự đe dọa, tấn còng của nước kia ; và cuộc đinh chiến giưa hai phe là một bước tiễn cần thiết đề giải quyết cuộc tranh chấp quân sự và tái lập hòa bình.

Tưởng Burns không được Nasser bảo đảm sẽ thỏa mãn lời yêu cầu. Mấy tuầo sau, ông Dag Hammarskjöld đến Cairo gặp Nasser cũng không đem lại kě̌t quả gi.

Hai iháng sau, ngày 14-3-1956, Do Thái đệ trình Hợi Đồng Bảo An một đơn khiếu nại sự vi phạm nền hòa bình trên biên giới giải Gaza. Bính kèm đơn khiêu nại là một bản kê $1 \times 0$ hành vii thừ nghịch của người Ai Cập: đặt mín, bẳn phá, giểt người, mà bọ đã thực hiện trong 3 tháng, kề từ tháng 12-1955 đến tháng 3-195.6. Tinh hình càng ngày càng đen tới. Các cuộc tấn công của quyế tử quân làm Do Thái phải trả đữa lại càng ngay càng nhiều và mãnh liệt. Ông Tồng Thư Ky̆ LHQ quyết định phải trở lại vùng Tiung Đòng đề cố hòa giải cuộc khủng hoảng. Ngày 10-4, ônğ dến Do Thái ;
sau cuộc đàm luận, ông bay qua Cairo ; rồi lại trở về Jerusalem ; rồi lại bay qua Cairo, ; qua Amman ; lại trở về Jerusalem ; lại bay qua Cairo lần nữa. Cứ ntư vậy suốt 7 ngày, và lần này, cớ gắng của ông dường như đã co kết quả.

Nogà 17-4, ông phạ̀n dược bức thư sau dây của ong Ben Gurion:

Tôi viét thư này dến ơng với danh nghĩa chính phủ Do Thải, xác nhận rằng theo diều 2 , chương 2 của hiệp ước dình chién Ai Cạ̀p - Do Thái, một lần nữa, chúng tôi ra lệnh cho lựe lượng quộc phòng Do Thái không dược bẳn qua ranh niới đỉnh chiến, cấm tất cả lực lượng quân sự, bán quàn sự, kề cả lực lượng phi hiện dịch khồng được vurợt biên giới vì bất cứ lý do nào kề tử lúc 6.00 (giờ Do Thải) ngły 18-4-195́t. Lệnh này cunng cần được sự đáp ưng tương tự về phia Ai Cạ̀p. Hai ngày sau, ông Hammarskjöld, lúc đó đang ở Cairo, báo cho ông Ben Gurion biêt chinh phủ Ai Cập cũng đã cam kět như vạ̀y, và lệnh ngưng bắn bắt đầu co hiệu lựe từ 06.00 sáng ngày $18-4$.

Ong Hammarskjöld tin rằng minh đã thành công trong sứ mạng không cho ngọn lửa bùng cháy trở lại; nhưng ngày 29-4-19.56, trong khi ông Tầng Thur Ký conn có mặt tại Trung Đông, lãnh tụ lỗi lạc của ấp cọng đ, ng Nahal Oz là Roi Rutenberg bị toán biên phỏng Ai Cập từ bên kia biên giới Gaza bắn qua. Cũag trong ngày đó,một cbiếc xe chỉ huy quân đọi trúng min gần Nir Yitzhak, phia nam đường ranh giới giải Gaza.Do

Thải không trả dũa hai vu trên, với hy vọng những chuyện đo xầy ra ngoài sự hiều biét của Cairo ; nhưng chî trong it ngày, ảo ưởng ấy bị tiêu tan. Quâa quyết. tử trở lại hoạt dọug mạuh mẽ hơn, xầm nhập Do Thái ở mặt hai giải Gaza và Jordan, đặt mìn, giễt công nhân, liệng lựu đạn vào nhà, bắn xe buýt trên xa lộ. Niî̃ng. chuyện đo o tái diễn hàng ngày.

Lần này, ông Hammarskjôld không trởlại Trung Bông ; mà thủ tướng Do Thái cũng không mời òng trở lại nữa.

Trong phièn nhóm quốc hội ngàv 15-10-1956, ông Ben Gurion kiềm điềm tînh hinh như sau:

Trong báo cáo gửi Hội Đồng Bảo An ngày 9-5.19: 6 , ông Tồng Thu Ký LHQ đã lênán « uhững hành dọng thù nghịch ấg. » Dù hiến chương LHQ khòng dặc biệt bảo đảm quyền tự vệ, quyền đó, tự chủng vẫn có. Tối có thề nói rằng cơ quan LHQ đã tô ra bất lực trong việc nẹăn cản những hành dộng sát nhân có tính cách liên tục và có tồ chức đỡi vớn các còng dân Do Thải. Do Thái là quốc gia duy nhất mà đở sống dân cur luòn luòn bị đe dọa bởi những toán sát nhàn do nhà lănh đạo các quốc gia lân bang dưa qua Liệu có quốc gia nào trèn thế giới có thề cam chịu với tình trạng các còng dàn mình bị đặt dưới bàu tay bọn sát nhân có tổ chức của cảc nước láng giềng không. Các quan sát viên LHQ, ông Tồng Thur Ký, LHQ đều biết rổ rẳng bọn đó hành động với danh nghĩa chính phü của chúng, mà Ai Cập la trung tâm tồ chức trang bl , huấn luyện, cũng như đặt kẽ hoạch hành quân cho
bọn chúng. Các quyyết tử quân bị bắt đã công nhận như vậy trước các phiền xử; bộ trưởng chién tranh Ai Cập, ông Hassan Al Bakuri đă nói trong buồi phát thanh ngày 11-4 năm nay trên đài 'tiếng nói Cairo " rẳng : «Khồng vì lý do gì mà các chiến sĩ đang sôi sưc máu căm thù giặc, lại không được đọt nhập Do Thái, và làm cho đời sớng dân chúng xứ này biến thành địa ngục. "

Chính phủ Do Thái không thề để xứ sở biến thà̀nh địa ngục. và những kẻ sát nhân cũng như chủ nhân cúa chúng không thề không bị trừng trị.

14 ngày sau, ngày 29-10-1956, chiến dịch Sinai đurợc phát đọ̣ng.

```
MỎ BĂU CHIENN DICCH SINAI
```

Ngày 1 tháng chin 1956.
SÁNG NAY, TOȦN THÉ BỌ TỐNG THAM MUU HOP, với sự tham dự của ông thủ tưởng, kiêm bọ trưởng quốe phòng David Ben Gurion, đêe kiềm điềm việc sử dung ky binh của chúng tồi. Giữa lúc đđang thảo luận thì một nguồn tin bỏa tớc do tưy viên quân sự tại Ba Lề gửi về cho biết liên quân Anh - Pháp đang chuần bị chiếm kêah Suez. Mục đich cuộc chuyền quân của Anh - Pháp là chiềm vùng kênḥ ảào và thủ tiêu lệnh quốc hữu hỏa (Nasser công bố lệnh quốc bữu hỏa kênh Suez ngày 27-6-1956). Bản tin cho biết thêm,
cuộc hành quâu đóo mẹ̀nh danh là «Musketeer » (1), và có thề do tưỡng Anh Sir Charles Reightlev chỉ huy, pho đố đốc Pháp Pierre Barjot lám phụ tá:

Trong mấy ngảy gần đây, nhiều nguồn tin cho chúng tôi thấy tỉnh hinh chính trị dường như trở nên trầm trọng.

Trong giờ nghỉ ăn trưa, chúng tôi khảo sát các điễn tiên, và nhận định rằng cần phải chuần bị đề phơng cuộc chiến tranh có thề xằy ra trong vùng. Tôi ra lệnh bã̉ı bỏ cuộc họp sê tồ chức sau đó hai tuẫn lễ, thay vào đó bằng một loạt những cuộc thăm viếng các đơn vị hành quân.

Nếu Anh-Pháp thực sự chiếm kênh đào Suez, và tái lạ̀p tion trạng quơc tế của kênh này bằng vô lực, sẽ có ảnh hưởng chính trị rất quan trọng đễn chúng tôi. Khòng những kênh mớ cửa cho tàu bè Do Thái (tôi hy vọng thế), mà việc Anh lào đầu vào cuộc tranh chấp quân sự với Ai Cập còn đem lại chơo chúng tôi nhiều lợi điềm khác. Tôi nhợ vua Jordan, Abdullah, có nơi với tòi it ngày trước khi ơng bị mưu sát rẳng ông đã chuần bị đề đi đến một hòa uớc vởi chủng tôi, nhurng đại diện Anh, Kirbride (Sir Alexander Kirbride) đặc sừ Anh tại Amman) ngăn cản, vì sợ läm sứt mẻ mới liên hệ thần hữu giữa Anh và Ai Cập. Vào những năọ sau 1940, nước Anin ủng bọ và khích lệ tinh thằn quấc gia của càc nước Ả Rập, và nghĩ rằng nhờ hợp

[^0]TRÀN HÓÀN NGOC
tác vởi Ai Cập, địa vị của Anh ở Trung Đong sẽ được vững vàng. Đıều khồi hài nhất là cho đến bây giờ, thủ tưởng Anh, Anthony Eden vẫn cho rẳng cần ngăn cản sự tại lập hòa bình'giữa Do Thái và Jordan, cớt đề người Ai Cấp đừng nhìn ngurời Anh như nhữag kẻ thân Do Thái. (Nước Ai Cập của vua Farouk!)

Sáng nay, đài phát thanh Cairo tuyên bố, toan tuần biên Do Thải bị tồn thất nặng tại giải Gaza. Thực ra, chúng tôi khòng có ngurời nào bị thương vong hay mất tich. Tỏi kbòng hiễu dân chúng Gaza cò biết rẳng những tin tức về Do Thái do đài Cairo loan đi nhẳm mục đích tuýèn truyền hơn là thòng tin hay không.

## Ngày 7 tháng Chín 1956.

Horm qua, tôi đi thăm bồ chi huy thiêt giáp, tháp tùng có chỉ huy trưởng các binh chủng trong bọ Tồng tham mưu, dề xét xem co thể dầy mạnh việc huấn luyện nhân viên xạ đọi cho các chiến xa chúng tôi vừa tiếp nhận không.

Hôm nay, tộ thăm bộ tư lệnh khồng quân, để duyệt qua tinh trạg huấn luyện, xem trong tương la ${ }_{i}$ gần đây, có thề tròng cậy vào lực lượng này tới mức nào. Tòi nhấn mạnh răng tinh binh chính trị bắt bự̂e chúng ta phải co khå năng tung được tất cả máy bay hiện có vào cuộc hành quân - kể cả những chiếc mởi tiếp nhận-khơng nên trì trễ để vuột mất cơ hội thuận tiện đảnh Ai Cập, hay phải ra trận với tọ̀n máy bay cũ, vì máy bay mới thiếu phi công.

Tồi tin tưởng không quân hiễu rõ tình trạng khần cấp, và bẳng mọi cách, sẽ cấp tớc hoàn thành chương trinh đào tạo phi công. Ho dự định cho phi công lái máy bay cánh quạt lái ngay phản lực, khỏi qua giai đoạn thực tập như thường lẹ̀. Các phi cổng sẽ̃ đi thắng từ máy bay Havard sang Meteor, bỏ giai đoạn huẫn luyện trên Mustang.

Những khó khăn thông thường, xưa như trái đất lại trỗi dậy : thiếu nhân lực, ngâa sách giởi hạn. Chúng tôi phải bấu xén lung tung đề tăng thêm cho ngân sách hành quân. Một trong những việc đó là hôm nay, tôi hủy bỏ chương trinh chín sĩ quan xuất dương du bọc. Tuy qụyết định này tiết kiệm cho ngàn sách 70.000đ̛, nhưng nêu ở trường hợp khác, chẳc tôi không làm thế.

Ngày kia, tôi sẽ̃ thanh tra lữ đoàn bọ binh của Galoni để xem dã sẵn sàng tại chỗ chưa. Ngày 19 , tồi cung sẽ thanh tra lữ đoàn nhảy dù.

## Ngày 17 tháng Chín 1956

Tôi đ̛ã ra lệnh cbo các quân binh chủng tại bộ tơng tham mưu nghiên cứu nhiều kế hoạch hành quấn khác nhau cho mặt trận Ai Cập từ một tuần lễ truớc, từ những kế hoạch chiếm toàn thê bán đảo Sinai cho đěu những hoạt động cục bộ như việc kiểm soát eo bị̂̀n Tiran (ở đầu nám vịnh Akaba), hay giải Gaza. Hôm nay, tối theo dõi cuọc bộ thảo của toàn thể các quân binh chủng tại Bộ Tồng Tham Mưu,
trong sỡ đó, có cả các tư lệnh không quân và hải quâa.
Tôi phác qua bời cảnh chính trị và chiển lược, phẫ tách sự liền hệ giữa những vấn đề qữ̃ tẹ̛ và những vấn đề riêng biệt của chủng tôii. Cuộc hành quân của liên quân Anh - Pháp co $\sigma$ vẻ sễ tiến hành: gấp rưt, vì quy chế quốc tế của kênh dào Suez bị thủ tiêu. Việc này thồng phải vấn đề riêng của Do. Thải. dù sự lưu thônǵg qua kênh Suez liên quan chặt chẽ đên chúng tôi. Chủng tôi không co tham vọng tiến đên kênh Suez, và cŭng kbông muốn tham dư vào cuọe tranh chẩp đó. Song đối với vẩn đề eo biền Tiran và giải Gaza thì khác ; đấy là nbiưng vấn đề rièng của chúng tôi. Eo biền Tiran là nơi Ai Cập dùng dề phong tỏa, không cho tàu bè ra vào hải cảng Eilat. còn giải Gaza là căn cự của bọn khủng bố Ai Cập.

Nhữug boạt đọng quân sự để tiến đảnh các mự tiêu trên sẽ do chúng tôi phát khởi, kài chính phủ Do Thái cho phép, và cuộc hành quân đó có thề có, hay kbông có sự phối hợp với các lực lượng hành quân chống Al Cập khác.

Ngày 24 tháng Chin 1956.
Hôm nay, ông Ben Gurion triệu một phiên họp họ̀i đồng chiuh phủ đề xin phê chuần cho hoạt động trả đũa đoàn lê dương A Rập Jordan. Chúng tôi không muốn làm cuộc khủng hoảng Do Thải - Jordan trầm trọng thêm troag lủc đang có cuọe tranh chấp giữa
tây phương và khới Ả rập về kênh Suez, và khọng đề cho Anh quốc có cớ buộc tội Do Thái, tâ̂u che dậy sự bất lực của họ trong vu Suez, nhirng chúng tồi không thề không sử dụng biẹ̀n pháp mạnh chổng Jordan. Công chủng Å Rập coi hành đọng khủng bô chống Do Thải là một nghĩa vu của quoốc giạ, ntẳm thỏa mãn khạt vọng phục thù và khòi phuc danh dự, vì quân đọi của họ đã thua trong cuộc chiến tranh ̧iành dộc lập của Do Thái. Những nhà lănh dạo khôi Ả Rập, kề cả quốc vurơng Hussein của Jordan, đả tuyên bố với các kỷ giả ngoại quớc rằng họ không thê ngăn cản quân khủng bớ được, vì đò là viêc của những người Palestine di cur. Song dân chúng Ả Rập lại hoan nghênh những hành đọ̣ng khủng bố của dơn vị quân đội đặc biệt, tức quyết tử quân, từ Gaza dưa đến hoạt động tại các xứ Jordan, Syria và Lebanon (bọn này dược tòa đại sứ Ai Cập tại các xứ đó cung cấp vũ khi yà tiền bạc). Trong tỉnh thể hiện tại, chúng tồ chỉ còn một cách dề chặn đưng những cuộc tấn còng của họ vào thường dàn Do Thái là dánh mạnh vào các căn cứ quân sự của Ả Rập. Chúng tôi hy vọng những cuộc hành quân đơ sẽ cho các chính phủ Ả Rạ̀p thấy rằng ngăn cản hoạt đọng của các đơn vị quyết tử chinh vì quyền lợi của họ, vì các đạo quân Å Rập yếu kém không thề đương đầu vời quân Do Thái ngoài trận địa. Nếu tiếp tục. các nhà lănh đạo khôi Ả̉ Rập chỉ chuốc lấy nhự nhã và bị thất thé.

Về phương diện chính trị, cho quân đội tấn công
các mưc tiêu bèn kia biên giới trong thời binh, không phải là một chuyện dễ. Nhưng trong tuần qua, nhiều da̛ou hiệu chứng tỏ hạnh đọng khủng bớ phát xuất từ Jordan đã vượt quá mức chịu đụng của chúng tòi.

Ngày 22, tức hai ngày trưởc đảy, quân Lê Dương Ả Rậ̣ đóng tại bắc Bethlehem xả đại liên vào nợt nhóm nhà khảo cở Do Thái đ̛ang viêng các địa điềm khai quật tại Ramat Rachel, ngoại ó phia nam thàioh Jerusalem. Bồn Ả Rập ở gàn tu viện Mar Elias, còn các nhà khẻơ cờ Do Thái đưng ngay trước mắt họ, khòng có gì đề che chở, ần núp. Chỉ trong khoảnh khắc, eó 4 người chết và 16 bị thương.

Hóm qua có thêm hai vụ. Vu thứ nhất xầy ra tại trại di cur mời Aminadav, cūng trong vùng phụ cạn Jerusalem, sát biến giới Jordan, hai mẹ con đang kiên: cuỉ gần biên giới thì bị linh Ai Cạ̀p từ Kafr Beitir bắn qua. Cả hai đều hị thương. Bà mẹ cơ lét vè̀ tới trại Aminada y cầu cựu. Lúc cùng mấy nòng dân trở 1aỉ, thì người con gái đã bị đâm chẹt, lính Å Rập vượt biên giới, không những giết cơ, còn chặt mất một cảnh tay dem di,

Vu thư hai xầy ra ở ấp cộng đồng Maoz Haim trong thung lũng Bet She'an. Trong vùng nảy, sông Jordan là biên giới giữa Jordan và Do Thải. Lính A A Rập tại đây vượt sông Jordan, bắn chết một thanh niện đang lái máy cày, rồi kéo xác anh này sang bên Jordan.

Trong cả ba trường hợp; nạn nhân của quân Ả Rập toàn là thường dân vô tội, yà họ đã giết ngượi trên phần đất Do Thái.

Ngày 25 tháng Chín 1956
Tôi gặp ông Ben Gurion lúc Xgiờ30 sáng nay tại phi trường quân sự Rainla. Óng từ Sde Boker dễn bẳng chiếc máy bay Piper Cub (phi co quan sát). Năm nay, ông đã gần 68 tuồi, nhưng thứ sáu nào, ông cũng lái xe trên con dường đầy ồ gà từ Jerusalem, hay Tel Aviv về chiếc chợ vắng vẻ của ông tại ấp cộng đồng Sde Boker ở Negev, và sáng chủ nhật trở về bẳng chiếc máy bay bà già cồ lỗ, thiếu tiện ngbi nạy. Bối với ông Ben Gurion, sụ định cu tại vùng Negev là một biều tượng cao nhất cho sự phục sinh của Do Thái, một Do Thái đẵ biến mảnh đất hoang vu thành nguồn sống, nhờ lòng hy sinh của những nguời di dàn trẻ tuổi, hay dân sở tại, trai hoặc gái, đã rời bỏ những tiện nghi đời sống thành thị, nối gớt phiêu lưu của những người khai phá. Tel Aviv lại khác hằn. Có lần đi qua những phớ dông nghẹt của thủ đô, tồ thấy ông lằm bầm : ‘Nineveh! ' (1)

Ong Shimon Peres (Đồng lý văn phòng bộ quốc phòng) cũng có mặt tại phí trường. Cả ba chúng tòi lên xe về Jerusalem. Bề đáp lại nhữong hành vı sát nhân mấy ngày gần đây, tôi đề nghị với ông Ben Gurion đánh một trong bốn mự tiêu : Dahariah trên dẫy đồi Hebron ; Jenin ở Samaria; Husan, hoặc Tzurif, đều

[^1]trên dẫy đồi Jerusalem. Các vị tri trên do quàn Jordan đỏng giữ. Muc dich trận dénh là chỉ đọt kict dỡa, không gây ngụy hại đến thường dân.

Trên lọ trình, chưng tôi kiền điềm cuộc thăm viếng nượ Pháp của ong Peres vừa qua. Hinh nhur ngoại trưởng Christian Pineau Pháp rời hộ i oghị Luân Đôn lần thứ hai (21-9) với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Họi nghị do ngoại trurởng Hoa Kỳ Foster Dulles đề xưỡng. và bàn vê việc xử dung kênh dào Suez, nhurog thựe ra, Hoa Kỳ có lam cho mọi dự tính thủ tiêu lệnh quớc hữu hờa kênh Suez của Ai Cạ̀p trở nên vộ ịch. Ong ta cũpg tin rằng nước Anh sē khòng châm ngòi chién iranh chớng Nasser. Thủ tương Anh Anthoay Eden muốn tấa công Ai Cạp. nhưng gặp sự chơng đ̛ới mạnh mẽ ngay trong đảng ông. Măt Khảc, tin tức quanh bộ quớc phòng Pháp thì cho rẳng hành quân đánh Ai Cạp là nộl việc tối cần, và Pháp phải thực hiện, dù phải hành oợng mọt minh. Pháp tin rằng nấu họ phát khởi, thê nào Anh cüng tham gia chiến dịch. Họ cho rảng Hoa Kỳ sẽ không can thiệp, con phản ưng của Só Viêt ra sao thì chưa rō.

Ngày 26 thang Chin 1956.
Bém qua, chưng tố boạt đọng trả đüa quân Ả Rập tai pháo đái Cảnh sát Tegart ở Husan. (Gọi là pháo đải, vì đây là một đồn cảnh sát rất kiền cố, do đặ̆c ủy hành chánh Anh cho rậy vào khoảng 1930 dề án ngữ
con đường yết hầu, theo lời đề nghị của Sir Tegart, khi đơ là cớ vấn an ninh.) Trong những trận đánh như vậy, tôi muốn có mặt tại bộ chỉ huy tiền cứ đơn vị tham chiến- Dù chiến tranh chỉ xầy ra trong giới hạn nhỏ hẹp, cuñg vẫn là công việc chính của nhà bịh. Tôi khòng hiều vị chỉ huy đơn vị đó có vui lòng vì sự hiện diện của tôi không; nhưng nếu có thề được, tôi thich được dự vào thành phần tấn công hơn Đẽn tận nợi đề biết rõ những diễn tiến đã xầy ra hơn là ngồi nhà chờ đọc báo cáo vào buồi sáng hôm sau, rồi lên mặt dạy đời.

Hậu cư đơn vị này đặt tại làng Mevuot Betar. Tôi để xe lại đấy rồi đi bộ đến bộ tur lệnh lữ đoàn trên mộ ngọn đồi chỉ cách vi tri địch vài trăm thước. Tôi trở về trước khi trời sáng. Trong làng có mẫy ngượi bị thương, vi hồi đêm, quân Ả Rập pháo kich làng bả̉ng súng cỡi. Trong số bị thương, co cả Noam, tài xế của tôi - vết thırong của hắn khơng nặng lắm, và vẫn con khồi hài được.

Mụ tièu đã thanh toán xong, đồn cảnh sát đã bị phá tan tành. các vị trí Ả Rập đều bị tràn ngập. Nhưng chúng tôi ciing phải trả một giá khá đắt : 10 chêt, 16 bị thương. Tồn thất địch đếm được là 34 chềt, 12 bị thương. Cảnh địch khác cố chạy đếo tiếp viện chờ đơn vị đaug bị tấn công, nhurng lọt ô phục kich của chúng tôi ở giữa đường, ṇ̂̀n không tới nợi được.

Phần lợn các tồn thất của chúng tôi đều xảy ra trong lúc xung phong, vào vị trí địch được xây ngầm. trên surờn đồi. Quân Ả Rập đã chống cự quyêt liệt vì
khòng đưường rút lui. Mọt trở lực khác của chúng tôi là bị hệ thơng hào chớng chiến xa chận lại. Tuy không đaugg gì, mà cūng phải dưng đ̛̣̃ n mọt đại đội chiến đả̉u khuân đá, xúc đất lấp lại.

Phải cơ gắng khuất phục khó khăn như vậy, vi thời gian có hạn. Trong vài giờ tới trời đo, các chiến si Do Thái đã phải vượt qua bao ngọe âồi dớc đưng, đây gaị góc và đả lởn chởm, chiểm các đồm biễn cảnnh, xung phong vào đồa cảnh sát, mờ môt con đường. cho xe cbở chất nồ đến giật sập đồn này, rồi tất cả phải rủt lui, kê cả những người chếl và bị thương trưoe khi turit sáng.

Trong cate hoạt dọng do, các đơn vị trựơng đều
 huy bị chêil hay bị thưong. Trong tran dảbh gân đây nhât, hè̀ afát tháng này, tại đồn cánh sât Rahawah của Jordan (trên xa lọ Hebron - Beersheba), mộ anh linh biệt động quân giỏi nhắt cúa chúng tôi đ̉ả bị chiến nạn. Bó là đại úy Meir Har Zion, mới 21 tuồi, sự can đảm và khôn ingoan của anh đã tạo thành mọt hayền thoại trong quân đọi. Auh bị thurơng rất nặng : một viên đạn xuyèn qua khi quản, nhưng được cứu sông, nlì̛ một y sĩ trong dơn vị bò đển chỗ anh, thực hiện cuộc giẳ phẫu khí quản dưới hỏa lực̣ bằng dao con chọ́. Tôi không tin rằng có vị cựu sĩ quan nhảy dù nào lại không bị thương một lần trong cuộc đời chiễn đấu của họ.

Đơn vị mang theo những người chêt và bị thương, về đên lãnh thồ Do Thái trước khi trời
sáng. Xe hồng thập tự vẫn đợi họ tạị điềm tập trung, vội chở mắy người bị thương đển bệnh viện. Những người lính mới trở về được dùng trà và bánh sandwich trong phòng ăn tại Mevuot Belar, trong khi ấy, các nòng dân của ấp cộng đồ ug dậy sớm cũng dang ngấu nghiến bữa diềm tâm trước khi ra đồng.

Sau khi nghe các sĩ quan trinh bày chi tuết trận đánh, và những khuyét điềm, theo ý họ của kế hoạch hành quẫn. Tối trở về bộ tồng thàm mưu. Ngồi cùng tôi, có U, sĩ quan nhảy dù. Aah bị thương nhẹ, nhưng không muốn nẳu bệnh viện. Cái rét cúa buồi sáng, cùng con đường lồi lôm làm chúng tôi tỉnh ngả, và hai hàm răng đánh cập khê. Trong số nbững chuyện nói với tôi, U. có kề cấu chuyện hai sĩ quan trẻ thuộc đơn vị anṭ, mỗi lần không được tham gia hoạt đọng là cứ bị lương tâm cắn rứt mải, vì cho rẳng như vậy là phản bội những người bạn đã nẳm xuống. Lúc $U$. nói tên hai người, tôi thấy lạ. Tôi tưởng trên đời, khó có thanh niên nào thông minh và trầm tĩnh hơn. Tôi nói thế với U. Hắn cương quyết đáp rằng bất cứ ai đã sông đời lính chiến hai năm, hàng tuần nhìn thấy những cái chết của bạn bè bên cạnh, thì kbông cần phải thông minh và trầm tīnh cũng nghĩ như vậy. và biên giơi giữa cuọc sỡng và cơi chết khó tránh khỏi bị xóa mờ. Tôi muớn hắn đi sấu vào cấu chuyện hơn nữa, nhurng hắn đã chuyền sang đề tài khác.

Ngày 27 tháng Chin 1956
Trong buồi hội kién hôm nay, ông Ben Gurion giành phần lởn tbi giờ đề phần tích tinh hinh an ninh và chính trị. Ơng bơi rớì với cấu hỏi : Hoa Kỳ và Auh quốc sẽ đưng trên lập trường nào ? Ông co thề hiều được thái đọ của Hoa Kỳ, nhung nước Anh thi không. Rất có thề nước 'Anh muớn chứng tỏ tình thần hữu yới khỡi Å Rập rẳng cách dùng quân lực giúp Jordan chống lại Do Thái. Nến có một cuộc đung dọ lợn xầy ra giữa Do Thải và Jordan, tất phải da mộ trong ba lý do sau :

1- Jordan giứp Ai Cập, trong lúc Ai Cập dang có chiến tranh vợi Do Tháí.

2- Các hoạt đọng phá hoại phát xuất tự lãnh thồ Jordan, và nhữag cuọc trả đủa của chung tòi trở nên mãnh liệt.

3- Quân Irak tiến vào Jordan, và dặc biệt trơng trường hợp họ lại đọng quân sát biên giới Do. Thái.

Mới liên hệ giữa Irak và Jordan đến nay vẫn chưa rơ rệt Jordan khi thì thân Ai Cập, khị thân Irak, khơng nghiêag hẳn về bên nào, dù biện tại, họ có vè muỡn thắt chặt lièn hẹ̀ vợi Irak, trong khuôn khồ hoàng toc Hashenate.

Tháng sáu vừa qua, tướng Ali Abu Nawar, tồng tham mưu trưởng quân đội Jordan đã đi thắm Irak, kêt quả là lập durợc mọt ủy ban liên bọ gồm tồng tham mỉuu trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai xứ, có nhiệm vu xác định những dưỡng lối đề Irak co thế giúp đỡ

Jordan.
Ưy ban đó quyét định, trong giai đoạn đâu, một sư doàn tăng cường của Irak sẽ đóng trên biên giới Irak - Jordan, sẵo sàng giúp Jordan, khị được yêu cầu.

Mới đây, những dung dọ giưa Do Thài yà Jordán gia tăng, quốc vurong Hussein đã bay qua Irak gặp quṍc vương Feisal tại phi trường Habfaniyah. Dề tài cuọc gặp gỡ trên là di chuyền sur đoản trên vào lãnh thồ Jordan.

Ông Ben Gurion thấy nếu quậọ Irak đên đông trên biên giới Jordan - Do Thái, thì tinh hinh sẽ rẫt trầm trọng, và tuyên bố minh thị rằng, lúc đc chắc quân Do Thái phải di chuyền đến tây ngạn sông Jordan. Tôi khờng rổ ông đã quyêt dịnh thực thị viẹc này hay chỉ đe dọa đối phương, bầu cản trở một cuộc chuyền quân như vậy. Dù sao, căn cứ vào những sự kiện xầy ra tại biên giới, và việc Jordan mở cửa cho quân Irak tiến vàoo, chưng tộ thấy tình hinh Do Tbái - Jordan rất cằng thẳng Còn thái đọ của nước Anh thê nào, nếu chiển tranh Do Thái Jordan bùng nồ thì khơng dược bàn đẽ́a.

## Ngày 28 thàng Chín 1956

Hop bọ tồng tham muru luc 10 giò . Tời nay, chúng tôi sẽ đi Ba lê dề hoan tất bản danh sách các quân dung mà chúng tôi sế mua cúa Pháp. Biềm lại nhiều vấn đề tiếp vậ o, chựng tôi mới thấy rỗ sự nghèo
nàn của mình. Song chúng tồ vẫn phải bấm bung cắt thêm bảng liệt kê, chỉ giữ lại những mơn hàng thật cần. Chúng tộị không muốn đơn đặt hạ̀ng có vẻ rườm rà quá, đồng thời, không muốn bắt quân đội phải tiểp nhạn trong giờ phút cuối cùng này, quá ṇhiều quần dưng mởi hơn là nhu cầu cần thiết.

Tuy vậy, bản danh sách vẫn cón khủng khiêp. Cac món hàng gồm chiến xa, xe chở chiến xa, bán xích xa, sung bazooka, và máy bay vận tải.

Máy bay chở chúng tôi cất cánh rời một phi trường quân sự, bay ngang Bizerte, hướng về Ba lề. Đáng lê chúng tôi lên máy bay tại phi trường L, nhưng phi hạnh đoàn Pháp gặp trở ngại kỹ̃ thuật. Cû̃ng may nhờ họ lanh trí, chưng tôi mới lên máy bay tại phi trường D được. Chiếc máy bay trên được lệnh tợi phị trường L, nhưng không rô tại sao họ không nhận được phi trường này. Họ bỗng thấy một phi trường khác có máy bay kiều Mystère và Ouragan của Pháp đậu trên sân. Bó là phi trường D. Viên trương phi cơ nghí phi. trường nào cũng được, miễn có máy bay ban đậu thi chắc là phi trường bạn', anh liền xin phép đải kiềm soát cho hạ cánh. Chỉ huy trưởng phi trường cũng chưa hề dự trù có trường hợp này xầy ra, nhưng khi thấy phi cơ ra hiệu ông nghĩ đkhông hiều chiệc nào, nhưng chắc là bạn» và ông cho hạ cánh.

Bay đén Bizerte mất 7 giờ 30 phút. Dọc đường, phi hành đoàn vui vẻ chia thực ăn cho chúng tôi. Ǩhấu phần mỗi người được một chai vang đỏ lơn, mọt ồ bánh mì, phơ măt và thịt dồi. Khơng biết còn bao lâu nữa
mới tới nợ, nhưng vấn đề bao tử thì đã được giải quyết thật là hoàn toàn.

Tới Bizerte, một vị thiếu tá thuộc bộ tồng tham mưu Pháp đã chờ sã̃n hướng dẫn chưag tôi đễn gặp đô đốc chỉ huy trưởng căn cứ này. Chúng tôi được ông mời dùng bữa cơm chiều. Ngử vài giớ, sáng mai, ngày 29 , dúng 5 giờ 00 sáng chúng tôi lại cất cánh đề đên Ba lê.

## Ngày 1 thäng Mười 19 ā6

Sáng nay, chúng tôi gặp tướng Ely, tồng tham mưu trưởng quân đội Pháp. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại nhà mọt người bạn, ông Louis Mangin, cố vấn chính trị cho bợ trưởng quốc phòng Pháp, là ông Maurice Bourges Maunoury. Phái đoàn Do Thái có tòi và các sĩ quản tham mưu của tủy viên quân sự tại sứ quản. Tháp tùng tướng Ely có tướng Maurice Cballe, phụ tá không lực, tướng Martin, phụ tá của tướng Challe; đại tá Simon, phòng hành quần bộ tồng thàm mưu ; một vị sī quan hải quân, và ông Louis Mangin.

Tướng Ely tô ra rất có cảm tình và nhiệt thành với Do Thạai. Dáng điệu, tư cácḥ ăn nói của ông đều khác hẳn tướng Gaillaume, vị iiền nhiệm của ông mà tôi đã có dịp biết. Ông người xương xương và rất cao, tóc nâu, trông có vẻ như một nhà tri thức. Một cánh tay của ong không cò cử động được nữa.

Buồi họp có mục dich trao đồi tin tức, và làm sáng tỏ các vấn đ̂ề kỹ thuật Mở dầu, turơng Ely hỏi " về lực lượng quân sự của Ai Cập, và tồ nơi với ông
tất cả những gì tôi biết. Tin tửc của chúng tôi cỏ vể phù hợp với cảc nguồn tin tình báo của ông. Ong trở Jại vấn để an ninh của Do Thải, hỏi ý kiến tôi về tinh hinh Trung Bông; và liệu nược Phảp có thề giúp Do Thái như thế nào,

Ngay câu hṓi đầu tièn đẳ cho thấy rõ thải độ của ông. Ơng sã̃n sàng giúp Do Thái, nbưng không tiết lọ kê hoạch kênh Suez của Pháp. Tôi đã cố tịn cảch đê được thảo luận với ông về kê hoạch này, nhưng khộng kết quả.

Cuổi buồi họp, tưởng Ely hỏi tôi cần những quân dụng gì của Pbáp. Tôi trao ông bản liệt ke, gồm 100 chiến xa (kiều siêu Sherman,) 300 bán xích xa, 50 xe chở chiên xa, 300 xe 4 bánh, $1000 \mathrm{khầu}$ bazooka, và 1 phi đoàn vận tải. Không hiểu trưởc khi gặp, ông có hiểu qua về quần số và trang bị của lực lượng quốc phòng Do Thải không, nhưng ông có vè̉ ngạc nhiên khí nghe tôi nói, các đơn vị của chúng tôi chỉ bẳng $1 / 4$ quân đọi i Pháp; đạn dược, cơo phận thay thế và nhiên liệu chỉ đủ dùng trong thời hạn từ 20 đến 30 ngày tác chiến ; chỉ có 1 phi doàn vận tải ; và thiết giáp của chúng tôi toàn là chiến xa Sherman Mark 3 cồ lỗ. Tôi nói thêm, vóơ-lực lượng ấy, dủ không nhận được thêm đồ trang bị. trường bợp chiến tranh giữa Ai Cập và Do Thái bùng nồ, chúng tôi vẫn có thề đánh bại quân Ai Cập và chiếm bán đảo Sinai trong vòng uưa thang. Nếu không có thêtm chiến xa, chúng tòi sễ gắn bazooka trên xe jeep và xe chỉ huy. Vấn đề số mợt của chung tôi là phương tiện xe cộ đễ di chuyễn qua sa mạc. Tôi
chưa rổ đương đầu với thiết giáp Ai Cạ̀p sẽ khỏ khăn đên đâu, nhựng tôi biết rơ trở lực cỉa sa mạc, và muốn đưa bộ đội, đạn dược, đồ tiếp tê vượt sa mạc để tở ì Sharme Sheikh, chúng tôi phải có phương tiện chuy ễn vận thích hợp.

Гướng Ely nhin bảng liệt kê, hửa sẽ thỏa mã̉n như cầu của chúng tôi ; nhưong chính ông cững đang gặp những khó khặa vì đạo quân tại Algeria không ngớt xin thèm trang cu ; và ông đã phải miễn cuỡng cắt xén số lượng dự định gửi cho các đơn vị tại Cyprus đê đura qua cho vùng Suez.

Trong buồi họp, tối còn cho tưởng Ely biết, quân Do Thái đa số là linh trừ bị ; vì khống đủ trang cu, nên họ phải sử dụng cả xe dân sự, về mùa đông, phải mặc áo lạnh dân sự. Chẳc tôi đã gợi lại trong đầu óc ông hình ảnh người dân quân thể kỷ 18, những ngưởi có thề cẩm cờ vượt chướng ngại vật mộl cách dễ dàng, nhưng chẳc không thể thựe hiện một chiến dịch bẳng thiết giáp trên sa mạc, và giải quyết vấn đề tiếp vận trên khoảng đường thiên lỳ ấy được.

Bêm nay, chúng tôi bay về Do Thải. Dụ̀ trời mưa, chúng tôi vẫn giành vài tie̛ng đồng hồ đề đi lang thang. trong thành phố Ba Lê. Trước hết, chúng tôi vào quán «Cợ hardi» làm một bữa cơm tây ngon lành. rối qua một trong những quán cà phê của «điện Élysée». Khi len lói qua những dẫý bàn chật vích đề ra ngoài tô̂i nghe có ai thảng thốt bằng tiếng Hy bá Lai vùng Sabra : 'Này, mày có thấy ai vừa đi ngang đây không? Moshe Dayan và Shimon Peres. Chắc có chuyện gi cần
giứ kin nên Moshe Dayan đeo kính đen đề khỏi bị nhạạn diện».

Ngày 2 tháng Mười 1956

20 giờ 00 tối nay, tô triệu tập mợt buồi họp Bộ tồng tham mưu để ban lệnh báo động so kơởi. Tờ cho biết, tuy hội đồng chinh phủ chưa quyết định, ntưung có lẽ sắp có một chiến dịch chơng lại Nasser. Thời gian phát động có thề là ngày $20-10-1956$, và theo tồi, chiến dịch șẽ kéo dài khoảng ba tuần lễ, Tồ giải thich thêm, do phản ứng của Anh và Plảp chống lại biện pháp quốc hữu hóa kênh đào, Do Thai có thề thừa cơ mở các hoạt động quâd sự phong tỏa vịnh Akaba của Ai Cập mộl cách thuận lợi. Bể hoàn thành công tảc này, ta phải chiếm bân đảo Sinai. Chúng ta cüng phải chuần bị đối phó với những quốc gia Å Rập khàc có thề tham chiến, có nghĩa là chủng ta phải giữ vững mặt Jordan và Syria. Trong giai doạn biện tại, ta chura cần động viên, nhưng phải sã̃n sàng động viên quân trừ bị. Đề đảnh lạc hươnng, chning ta nên giải thích rẳng sở dĩ có các cuộc chuần bị nhur vây, là vì quân Irak có thề tiến vào Jordan, và sự di chuyền đó bắt buộc Do Thái phải chiểm tấy ngạn song Jordan.

Tôi ra lệnh gọi tất cả sĩ quan dang du học về nước. Tham dự trực tiếp chiến dịch giụ́p họ học hôi và thụ thập được nhiều kinh nghiệm hợn là miệt mài
trong bất cứ trường quân sự nào. Hơn nữa, họ đều là đồng đội của chúng tôi. Khồng ai co thề tha thứ cho chúng tôi được, nếu có cuộc chiên đấu ở đây mà chúng tôi lại đề họ ngồi yên trong những trường tham mưu ở Pháp, ở Anh - Do tình nguyện trở nên sĭ quan quân đội Do Thái đâu phải lý dc đó?

Nguồn tin chuần bị tha m chiến của tôi làm buồi họp có phần sội động. Ai cũng cổ đè nén xúc động đề tỏ ra ta đây binh tĩnh, song ta vẫn cảm thấy bầu không khi trong phòng căng thẳng. Đối với họ, dường nhur chiển dịch đã bắt đầu rồi.

Quanh bàn các sĩ quan caọ cẫp lực lượng quốc phòng Do Thải ngồi gồm có : Các tư lệnh quân khu, thiếp giáp, không quân, hải quân. Họ hầu hết đều ở lớp tuôi 30 . Không những họ tương đối trẻ so với nhiệm vu, mà còn trẻ so với tính tinh của họ nữa. Trong mấy năm gần đây, sĩ quan được lựa chọn để chỉ huy đơn vị tác chiến phải là người tháo vát trong những nhiệm vụ khó khăn đurợc trao phó, không bao giờ néi « nhưag tại vì.., 》. Những cấp chỉ hụy trẻ tuồi này rất giàu kinh nghiệm cá nhân, nhợ họ đã từng là cấp chỉ buy nhỏ cỡ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng rồi mới leo dần lên đẽn địa vị tư lệnh lữ đoàn, sư đoàn, do đó, họ biết rô khi chiến đấu thì phải làm như thế nào. Họ thã̉u hiều ngay tinh thần lệnh báo động so khởi của tôi. Không̣ những họ khỏng ugạ nhiẹ̀m vư đó, mà còn hóan nghênh là khác. Hoạt động khủng bố và nhữug phản ưng trả đũa của chúng tôi trong mấy năm gần đây lèn cao, làm họ bị bực dọc.

Cơn gì đảng buồn hơn là những hơạt động của họ phåj trả bằng xương máu, mà vẫn không giải quyấ được: việc gli cả.

Rút cục, tối nay, họ đã nhận dược lệnh báo đọng cho một chiến dịch dứt khoát, mục đich đề đầy quân Ai Cập khỏi El Arish ở phia Bắc, và Sharm e Sheikh ở phia Nam. Chiến dị̣ch đó thành công sẽ giúp cho tàu bè dược tự do ra vào hái cảng Eliat, và nhồ bật các căn cự quần sự và quân khủng bỡ khỏi giải Gaza cùng bán đảo Sinai.

Sau phẩn thuyết trình của tôi, có mấy người nêu câu hỏi, phần lởn liên quan đến kỹ thuật tồng dọ̀ng. viên, viễn tượng một cuộc tăng cường nhâu lực và các cơ phận thay thế, vấn đề phân phối đạn dược từ các kho khằn cấp ra các đơn vị. Cũng có một câu hỏi ra ngoài vẩn đề kỹ thuật. Chuẩn tướng Y. hôi liệu chí nguyện quân Nga Sô hay của các nước thuộc khới đó có thề được đưa đển giúp Ai Cập không ?

Bó cũng là một thắc măc của chinh tôi, nhưng cho tợi nay, chúng tôi vẫn gạt giả thuyết đó ra ngoà khuốn khổ các cuộc kiềm điềm tình hình chinh trị và chiến lược. Song thắc mắc đó nêu trong buồi họp hôm nay rất là thỉch đáng. Quấn đội chúng tôi đã̃ chiễn đấn và đặt kế hoạch chiến đấu chống quân Ả Rập, và các cấp chỉ huy đều tin chắc sẽ̉ nắm phần thắng, dù địch đông. hơn, nhiều chiến cụ hơn, nbờ quân đọ̀i Do Thái tinh nhuệ hơn. Nhưng nếu chưng tôi phải chạm trán vớr quân đội Ba Lan, Tiệp Khắc, hay Nga Sô thì sao ? Tờ lập luận rằng. :

1- Chiễn dịch càng ngắn bạa, quân chí nguyện càng it hy vọng đên được.

2- Nếu họ vẫn đên, chẳc chỉ có người Tiệp Khắc, Ba Lan, không có Nga Sô.

3- Chí nguyện quân có lẽ không phải là các đơn vị bọ binh, hay chiến xa, mà là các phi công, như vậy, ta chỉ gặp họ trên không. Gặp họ, có lẽ không dễ chiu như gặp phi công Ai Cập, nhưng dù Ba Lan, hay Tiệp Khắc đi chăng nưa, cũng đã có gì đáng sợ !.

Buồi họp chẩm dứt. Lúc gần tan, các hội thảo viên đã̃ ra hiệu cho các sĩ quan tham mưu của họ chuần bị sẵn, và bây giờ, họ phóng vọi về bộ chỉ huy riêng của họ. Các bánh xe bắt đầu quay

Từ đây đến 20 , chúng tôi còn 17 ngày, không phải là nhiều để làm tất cả mọi chuẩn bị cẩn thiết, nhất là dể bảo mầt, chúng tòi không thề động vên quân trừ bị ngay được. Kề ra cûng không có gì đáng tiếc. Nếu việc chuẩn bị khơng được hoàn hả̉o, vì quá vội vàng, chung tôi lại được một lợi điềm quan trọng khác là yểu tố bất ngờ. Nếu là kê hoạch chiếm Sinai của chúng tôi che được mắt người Ai Cập cho đến ngày bắt đầu trậu đảnh, thì đó là một thẳng lợi quấn sự vĩ đại. Tôi hiều rõ sự liều lĩnh của mình, khi hoãn ngày tồng đọng viên đến cách ngày N đọ̣ 4 hay 5 ngày - - Như vậy là đầy những thường dân vừa rời đồng áng, công xưởng hay văn phòng ra mặt trận, gần như hoàn toàn chưa được chuần bị gì cả. Tôi biết rõ nôi kho khăn của họ trong tỉnh trạng ầy, nhưng không thề làm khác dược.

Họp các nhân viên trong bợ Tồng tham mưu tại ơhỏng tôi. Trước hết lă vấn đề vật liệu. Ở điềm nà̉y không co sự bẫa đồng y kiến quan trọng nào. Có lẽ chủng tôi sắp nhận được đồ trang bị cho bộ binh và thitét giáp, dù nhu cầu không dược thỏa mãn bết. Nguồn tin từ Ba Lê cho biết đã co sự chấp thuận cho gửi đ̛i 200 bán xich xa, 100 chiến xa siêu Sherman, 20 xe chở chị̣̂ xá, và 300 chiéc xe $6 \times 6$ (1).

Phần thử hai bàn về các cuọc hành quân trong̛̣chiến dịch. Pbần này không dược thỏa hợp lắm. Chúng tôi bắt đầu với kể hoạch điều động không quân. Trách nhiệm của không quân rất là nặng nề, phải tận dụng khả năng của họ, và nếu trong lúc khởỉ đầu, không thành công trơng việe bất thẳn tấn cống và phá hủy các phí cơ Ai Cập ngay lúc chúng còn đậu tại phi trường, thì kế hoạch coì như thất bại.

Tiếp thẹo, cháng tôi kiềm điểm lực lượng luc. quấn, gồm bọ binh, thiết giáp và nhảy dù, và tời nhấn mạnh rầng sự nhanh chóng là yêu tơ quyết địinh. Chủng tôi phải chấm dứt chiếu dịch trong thời gian thật ngắn. Càng kéo dài, càng gặp nhiều rắc rới về chinh trị, như áp lực của $M y ̂$, việc chị nguyện quân đến giáp Ai Cập, hay những việc tương tự. Chiến dịch

[^2]không được lâu quá hai tuần tễ, và trong tḥời hạn đo, phải làm sao chiếm trọn bán đảo Sinai.

Không phải chỉ yếu tố chính trị thúc đầy chúng tôi phải hành động cấp tớc: Trên phương diện quân sự, nhanh chóng cững là mợt yếu tớ quan trọ̣ng nhất, giúp chúng tôi khai thác hết ưu điểm của minh đối với quân đội Ai Cập. Tôi giữa từng người một, nhur phi công so với phi công, nhân viên xa đội (thiết giăp ) sọ với nhẩn viên xa đọi ; mà muốn nói đên cách vận động, điều hànłh cùng cách tồ chức hành quân của toàn thề quân đội, của cả một liên lữ đoàn, một lữ đoàn, một tiều doàn so với một tồ chức tương tự của Ai Cập. Tôi cơ thể nói người Ai Cập có mọt quan niệm điều quân cưnng ngắc, bộ chỉ huy bao giờ cũng đặt ở phía saư, xa tiền tuyén. Mọi biễn chuyền của các đơn vị thuộ hạ như tồ chức một kháng tuyễn mới, chuyền mục tiêu tấn công, hay mọi cuộc di chuyền ngoài kể hoạch ấn định, đều mất rất nhiều thì giờ. Thì giờ đề suy nghĭ, thì giờ để nhận báo cáo qua các hệ thống chỉ huy, thỉ giờ xin phép bọ̣ chỉ huy cao hơn đề bảc đảm an toàn cho quyết địinh ấy, thil giờ để ra lệnh, và để lệnh đó được thông suốt từ hậu tuyến ra tiền tuyến.

Trái lại, chúng tôi hoạt đọng mềm dẻo hơn, và it tuân theo các quy luật quân sự thông thường. Các cuọc hành quân của chúng tôi đặt căn bản trên các đơn vị không tùy thuộc lẫn nhau. Chỉ huy trưởng các đơn vị ây uhận, ban các lệnh cần thiết tại chỗ, và ở chung với linh tác chiến của họ.

Ưn điềm näy, nếu khai thác dược, chưng tôi có thề nghiền nát được quân đọi Ai Cạp, sau khì vưa chọc thủng một lổ hồng đầu tiển trên trận tuyễn địch, trước khi quấn Ai Cập kịp điều dọng để thay đồi trân thê. Theo cách dó, chưng tôi sẽ thực hiện chiến dịch lăm cho địch không có thi giờ tồ chức lại, sau cuộc xung phong, và như vây, sẽ không được nghỉ ngờ trong suốt trận'đánh. Đó là điều căn bản trong kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tồ chức mọt lực $\mathrm{l}_{\text {trợng riêng rẽ chi cho mỗi mục tiêu, và trận đảnh sẽ̃ kéo }}$ dà̉, nhưng duy nhất, cứ vừa đánh, vừa đự̂̀i, cho dên bao giờ lực lượng đơ chiếm được mụe tiều mới thôi.

Tôi cũng biết, không phải trận nào cũng áp dụng cách đảnh này được. Nhưng hiện tại, mự tiêu là bán đảo Sinai, vạ̀ địch thủ là quân đội Ai Cập, đem phương pháp này ra sử dụng thật là thích hợp. Nó cưng hợp với đặc tinh của quân đội và sĩ quan của chúng tồi. Với một đơn vị trưởng Do Thái, tối có thề chỉ lên kênh Suez trên bản đồ và nơi : « Đây là mục tiêu và trục tiến quân của các anh. Trong trận đảnh, đừng xin thêm người, vũ khí, xe cợ. Không có gì để cấp phá thêm nữa, anh chỉ việe sẵn sàng di chuyển. Anh phả̉i đû́n kềnh Suez trong vòng 48 giờ đồng hồ. " Tôi co thệ̀ ban những lệnh đại khái như vạ̀y cho các đơna vị trưởng Do Thái, vì biết lúc nào họ cŭng sẵn sàng đảm dương, và có khả năng hoàn thành những nhiệm vu như vậy.

Tôi giải thich thêm rằng, chúng ta có thề mở đẫu chiến dịch bắng một cuộc nhảy dù xuồng vùng phụ
cận cảc mục tiều cuối củng, đề cản đường tiếp viện của quân Ai Cập, và chiếm các yếu điềm chiến thuật. Quân nhẩy dù phải bám chặt các địa điền ấn định cho đěn khi lực lượng chính dến bắt tay với họ. Theo tôi dự tính, thời gian không quá 48 giờ.

Mấy người được dự trù có thề tbay thế tôi, có mặt trong buồi họp này nói rẳng vẫn đề khó khăn không phải là ý định của kế hoạch, mà là khả năng hoàn thành kê hoạch, và chúng ta phải xét xem chúng ta có thề làm được những gì, nhất là các vấn đ̣̂̀ tiếp vận. Họ cho rằng quá tham lam, không có khoản nào dự trù cho những trư trặc có thề gặp. Cuộc họp chấm dứt với cảm tưởng là kế hoạch chưa chin mùi để ban hành cho các đơn vị. Cbính tôi cû̉ng không bằng lòng kế hoạch này, vì có vẻ quá thiên về các cuộc tấn công tiền diện, và tiến cấp đọạn. Phỏng hành quân đã ấn địngh điềm thả dù là các yếu điểm trên trục lộ bắc - Nay cần phải đỏ̉i lại là vào giờ $H$, sẽ cho một đơn vị nhảy dù lớn nhảy xuống gần vùng kênh Suez.

Ngày 7 thàng Mười 195̣̂

Sáng nay, tôi gặp bộ chỉ huy quân cụ. Vị chỉ huy trưởng trình bày một lô các vấn đề kỹ thuật cần phải thanh toán trước khi hành động. \#ề các bánh xích xa có thề hoạt đọng tớt trong suốt chiến dịch, chúng tôi phã̛i có it nhất 500 bọ xích dự trữ, ngoài số 100 bộ vừa cập bến, và 70 bộ nộ hơa. Chỉ xe xich mới
vượt qua các dun cát; sa mạc được, và tại nliều khu vực, sự di chuyè̀n của chúng tôi hoản toảa tùy thuộc vào loại xe này. Xe jeep Willys còn ú dong rất ahiều trong xưởng vì hư dọng cơ, hoặc thiéu co phận thay - thé. Hãng Kaiser Fraser sở tại phu trách việe ráp xe này đã gặp nhiều trở ngại, yà còn đ̉ang chờ các chuyên vièn kinh nghiệm từ Hoa Eỷ sang.

Lại đén chiến xa. Bề đặt pháo tháp và gắn súng mởi lên chiễn xa Sherman, có lê chúng tối phải săars nhặt của chiên xa Mack 3 cũ, phưng nếu vậy, -số xe tham chiến sẽ it hơn. Xe thiết giạ́p bạng nhẹ kiêu AMX của Pháp có bin̉ lọc dầu không đáp ưng nồz với cát bui cuả vùng Negev, và chúng tồi phải thay bẵng một binh lọc thích hợp với sa mạc hơn.

Về sủng trường cunng gặp khó khăn. Các chuyên viến đả bay sang xưởng F.N. bên $B i$, thấy súng do xưởng này chể tạo không đúng với các tiêu chuẩn ky̆ thuật của chứng tổ, nên không chịu nhận. Việc này không gây khô khắn nào cho hãng F.N. cả̉, vì họ vửa nhận được một đơn dặt háng cũng loại súng này của Syria!
 nhiệm vu nặng nề sẽ trao cho họ tại Sinai. Cần phảả cấp thếm cho họ ròng rọc, dây dù, túi nhảy.

Về súng trường, chúng tôi quyết địah là vị chị huy trưởng phải dich thân bay sang Bỉ đề dàn xệ vớa hãng F. N. đề lấy số súng đỏ. Về các cơ phận thay thê cho chiên xa Sherman, Shimon Peres đã hứa sẽ lo chở về bẳng máy bay. Phi tồn chuyên chở bằng
máy bay rất tốn kém, nhưng không còn cách nào hơn. Về trang vư onhảy dù, chúng tôi sẽ cố mượn thèm của Pháp, như vậy phải bỏ ra mất 30.000 đồng IL (tiền Do Thải. $3,5 \mathrm{IL}$ bằng 1 US dollar) trong tồng sỗ 250000 đ IL đã xin đượ’ đề đặt chế các món hàng tại nội địa. Vậy là chúng tôi lại thiếu tiền. Tôi cũng ra lệnh cho bộ tham mưu nghièn cứu xem có thể dưng các rạp chiếu bóng trong các doanh trại làm kho quân cụ khẳn cấp được không. Chúng tôi khòng đủ thời gian, yà cũng không đủ tiền để cất thêm kho. Phải làin sao tận dụng những ngôi nhà hiện có. Chíng tồi cũng quyết định rẳng từ nam Beersheba, đạn dược sẽ chất ngoài trời.

Trong buồi họp bộ tồng tham mưu chiều nay, chúng tồi bàn về vấn đề đọng viên quân trừ bị. Chưng tồi băn kboăn mãi giữa-ý định hoãn cuộc trưng binh đén phút choót, tởi lúc chién dịc h sắp mở màn, với nhu cầu của các đơn vị cũag phải có đủ thời gian để tồ chức nội bộ, bảo trì xe cộ, mở các hoạt động tuần tiễu, và hoàn tất hàng trăm việc trước giờ xuất trạ̀n. Họ đề nghị với iời thời biển sau đây : Những đơn vị được chỉ định chống lại cuộc tấn công có thể xầy ra trên rậ̣n tuyến Jordan và Syria phải dược động viên vào ogày N và $\mathrm{N}+1$. Quân trừ bị của bộ Tồng tham mưu động viên cùng ngạ̀ trên. Khuyến cáo này dựa trên giả thuyêtt rằng dù Jordan và Syịia muốn giúp Ai Cập tấn công chúng lôi chăng nữa, củng phải mất một thời gian đề chuần bị. Các đơn vị dự trù để chiếm giải Gaza sẽ gọi vào ngày $\mathrm{N}-4$; tất cả các đơn vị thiết giáp gọi
vào ngày $\mathrm{N}-8$; Các đơn vị phu trách các truc phia nam cho đệ́n Sharm e Sheikh và Nakhl đọng viện ngày N-7.

Tôi không chấp nhạ̉n đề nghị này, Mọt cuọc tồng dộng viên trước ngày chiến địch phát khởi tời mộ tuần lễ sễ làm mất yễu tố bất ngờ. Cuới cùng, chúng tôi quyễt định chị triệu tập sĩ quan trưởc ngày $\mathbf{N}$ vài ngà y. Các đ̛ơn vị thiết giáp có thễ đọng viên vào ngày $\mathrm{N}-3$; các dơn vị khác vào ogày $\mathrm{N}-2$.

Tới qua, tột vửa nhận một bức thư của thủ tượng kiêm bọ trưởng quốc phòng. Trong thư, ông Ben Gurion nghî rẵng hiện tại, ta không nền trà đủa vu mấy công nhân vừa bị bạ sật tại $S^{\prime}$ dom (Ng̀̀y $4-10$, 1 chiêe xe vận tải chở công nhấn đén nhà máy pô-tát tại S'dom, lọt ồ phục kich; có 5 người bị chết. Quân phuc kich chạy qua Jordan). Ong Ben Gurion cho rằng vu trên là một lỳ do quan trọng đặc biệt đề giữ địa vị aguyên cảo trước công luận thế giới, chứ không còn là bị cáo và chúng tôi sệ cố gắng làm cho ông Eden, và ồng Hammarskjöld khộng còn đê tài gây Ehơ dễ cho chúng tôi nữa.

## Ngày 8 tháng Mười 19506

Sáng n̄ay, tôi gặp nhóm soạn thảo các liẹnh hành quân cho chiến dịch Sinai. Các cuộc hành quân đều mang tến ' Kadesh. ' và kê hoạch hành quân thứ nhất là 'Kadesh 1 ' ( xem phụ bả̉n 1 ) (Kadesh là một dịa
danh trong thánh kinh ; dấn Do thái trong cuộc viễn hành qua miền hoang vu đề đẽ̛ vùng đã́t hửa, dã̃ dừng bước khá lâu tại đây, có lẽ đề tồ chức lại nọ̣i bọ, trước khi đương đầu với địch.) Khi đọc lệnh xong, tôi trả. lời các câu hởi, và giải thích mấy điềm cần nghiên $_{\text {ne }}$ cứu kỹ lưỡng. Sau cùng, tồi cho các chỉ thị căn bản của chiến dịch như sau:
«Nhiệm vụ của chúng ta là đảnh gục lực lượng địch, và chiếm trọn bán đảo Sinai càng nhanh càng tớt. Chúng ta cố thu thật nhiều vũ khi và trang cư làm cbiến lợi phầm, nhưng đừng đảnh giết địch nhiều quá, không có lợi gì. Bị tồn thất hàng ngàn nhân mạug: đi chắng nữà, địch vẫn bổ sung được một cách nhạnh chóng và dễ dảng. Nhân lực không phải là một vấrí đề nan giải đới với Nasser hay nhữag lãnh tụ khác của khối Ả Rập, và ưu thê của chúng ta đối với quân Ả Rập không phải là ưu thẻ̛ về sổ lượng.

Các đơn vị ta phải nẳm vững mục tiêu và tiếp tục cho đấn bao giờ tới đich mới thôi. Như vậy họ phải tự lo liệu, mang theo tất cả mọi vật dụng cần thiết dề có thề đi đến mự tiêu cuối cùng, dừng trông chờ ở ${ }^{\circ}$ những nguồn tiếp liệu khác. Một khi đường đã mởđược, họ phải tiến mạnh về phía trước, không nên dừng lại thanh toán các vị trí cô lập của địch ở dọc đường. Không nền sợ các đơn vị Ai Cập đó phản còng hay chận đường tiếp té. Trường hợp này, nếu là quân đọi Ầu Châu, chắc họ sẽ làm như vậy, nhưng quần đội Ai Cập không thể hành động như vậy được !

Để làm nồi bật ý định đó, tôi xếp các lệnh hành

## TRĂN HOAN NGOC

quân theo thứ tự uru tiên như sau:
Thoạt tiễn, quẫ nhảy dù nhảy, hay được không. vận xuống; thứ hai, tiển sâu bằng cách tránh né các vị tri địch ; thử ba, chọc thüng phòng tuyến địch. Bảng. thự tư ưu tuen này cho thây, nêłu có thể durợ, pên thả quàn nhả̉y dả xuớng chiếm các muc tiệu sâu trong. lãnh thổ dịch ngay, nợn là bắt ho phải vất vả bắt dấu đi từ biên giới Do Thái, tiến từng chặ̣g mợt, sau các trận đánh trực diện tại mỗi vị trí Ai Cập, trên đường đên kênh Suez. Bọ binh và thiết giáp cũng theo cách đó, làm thế nào đêe tránh các vị trí địch, bỏ chúng lại phia sau, và cứ thế tiến choo nhanh. Họ chỉ phải xung. phong chọc thủng vị trí khi không cơn lội tránh nào, hay ợ vào giai doạn sau của chiến dịch, khi mà cáe đồn đô đã bị cô lập, không còn liên lạc được với các căn cự ớ Ai Cập nữa.

Đề phủ hợp với cự̣̂c tiên quân nảy, tôi lưu ỳ rằng nhiẹm vu đầu tiền của chúng ta là chiếm các cao địa quanh vùng kènh Suez. Đó là những mục tiêu cuớz eung trên chặag dường tây tiện. Nhiẹ̀m vu này dí nhiến chỉ có nhảy dư mới đảm trách được. Rồi chủng ta phả̉ đến El Arish; sau đó là Abu Ageila và Sharm e Sheikh. Tới giai đoạn chót của chiến dịch, ta mời tinh đên Gaza, tỉnh này nằm sát ngay biên giới Do Thái.

Theo kê hoạch này, quàn nhảy dù sễ phải thi hảnh hai cuộc hành quâan trong mộ thời gian rất ngẳn: nhảy xuõng gần kênh Suez đề ehiêm mư tièu ấn định ; rợ sau đơ, hủc bộ binh đến nơi, họ lại phải tờ chức một cuọc nhảay da lác xuống sau trạ̣n tuyẽ̃ dụch, trê

## TRẦN HOAN NGOCC

Hy $\sinh$ cảm tình cá nhân dề đồi lấy các tiêu chuần quyễt định sự chiến thẳng. Trong kễ hoạch Kadesh, vai trò người đơn vị trưởng ngoài chiến địa rất là quan trọng. Họ chinh là người phải ban hành các quyết định sinh tử giữa trận địa. Khả năng chỉ huy của bọ sẽ ảnh hưởng lớn lao đến sự thành bại của chiến dịch.

Tôi mong rẳng việc bồ nhiệm khần cấp này sẽ̃ được các sĩ quan liên hệ thông cảm và chấp nhận trong tinh thần xây dựng. Dù sao, sau khi ký lệnh bồ nhiệm này, tôi cảm thã́y chúng tòi đă cbọn nhứng người Do Tbái ưu tư nhất cho chiến dịch.

Trua nay, bộ tư lệnh quân khu nam xin phép dược mở các cuọc tuần tiều quanh vùng Rafah để khảo sát khả năng di chuyền của các chiến xa qua vùng nhiều đụn cát. Tồi sợ những cuọ̣c tuần tiều như vậy bị địch ghi nhận, làm họ chú ỳ và nghi ngờ. Vì vạy, tôi chỉ chấp thuận cho đi một toán, nhưng phải di chuyền dười các suối mùa (1), đồng thời, không được cho quả 2 người đi bộ lên các đụn cát - mấy ngườ này phải đi dép Beduin (2) chế tạo tại Hebron (3) dề dấu chấn của họ không khác dấu chân của bọn buộn lậu Ả Rập thông thường.

1) Wadi : Suối ở vùng Trung Đông, chỉ có nước về mùa mưa, mùa nắng khô.
2) Dép çủa dân du mục A Rập, sổng ở mièn Syria, Arabia, wà Bắc Phi.
3) Môt thành phố ở nam Palestine.

## Ngày 12 tháng Mưởi 1956

TỐI QUA ( DÊM 10, RANG 11-10), CHƯNG TÔI MỞ moọt cuộc tấn cống trả đủa vào Jordan. Mục tiêu là đồn cảnh sát ở phía bắc thị trẫn Kalkiliah. Mức độ cuộc trả đâua này lớn hơn hẽt từ trưởc tới nay, và chúng tôi thiệt hại nặng : 18 chết, trong sỡ đó có 8 sĩ quan, trên 50 bị thương, trong số đó có 14 sị quan. Tồn thất dịich khoảng 100 tên bị giết.

Sau đợt giết tróc tháng trước, và cuộc trả đũá của chúng tôi vào đồn cảnh sát Husan ngày 25-9-1956, chủng tôi cố tránh các boạt động quân sự, và hy vọng giữ tinh trạng này cho đển lúc hội đồng bảo an họp
xong - Khi đó, Anh và Pháp ciing đã quyết định về cuộc hành quân chống Ai Cập xơng.

Nhưng chúng tôi không thề làm ngơ với vu khiêu khích quá lộ liễu vào ngày 9-10-1956, ba ngày trước đây. Hai nông dân đang làm cho một đồn điều cam găn Tel Mond, bị giết giữa ban ngày. Nạn nhâa bị bắn và cắt mất tai. Bọn khủng bố mang về đễ làm bằng chứng rằng chúng đã thi hành xong công tác.

Thung lung Sharon là con đường từ Jordan qua Do Thải dễ nhất. Thị trấn Kalkiliah của Jordạn nẳm sãt biên giời, cách đường hỏa xa và xa lộ chínb Haifa - Tel Aviv không tới 6,5 dậm. Nếu các làng biên giới của Jordan đều biên thành căn cứ của bọn bắn trộm, thì chủng tôi không thê cản sự xâm nhập đó bắng các biện pháp kỹ thuật, hay tăng cường canh gác được, và lúc đỏ, bọn khủng bổ có thề quấy rối vùng đông dân cur và dể bị xâm nhập nhất của chúng tơi là Tei Aviv. Lẳn này, quân khảng bố đã xâm phạm vào trái tim của Do Thái, và chúng tôi đã có lý do chinh đáng đề hành đọng.

Trong quá khứ, mỗi ' khi chúng tôi yêu cầu chỉnh phủ Jordan không cho bọn khủng bố dặt căn cứ trên lãnh thồ cỉa họ, họ đều trả lời qua các đại diện Anh, Mỹ, hoặc LHQ rằng họ vân cố gắng, nhưng không đủ sưc kiềm soát bọn xâm nhập được.

Sau vụ ba người Do Thái theo Hồi giáo bị thảm sát tại Ein Ofarin tháng trước (12-9-1956), chúng tôi có chuyền đễn vua Hussein những tin tức về căn cước của bọu sát nhân. Dù biết trước họ sẽ khòng áp dung
đủ biện pháp càn thiểt, chưng tôi vẫn hy vọng gị̛i: chức cao cấp của chịnk quyền Jordan sẽ khọng baobọc bọn sát nhấn, và ra lệnh xử tọi chúng. Nhưag chưng tôi đã gặp một sự thực traị ngược hẳn. Ngay khị nhận được điệp văn, quớc vurơng liền ra lệnh thả̉ bọn sát nhân, lúc đó vừa bị cảnh sát Jordan bắt vì tội buôn lậu, và biết thêm rẳng không phải bọn này chỉ. giết ba người Dó Thái tại Ein Ofarim, mà còn là thủ phạm giêt cả năm công nhân tại $S^{\prime}$ dom hôm 4-10 nữa。.

Thái âọ che chở bon khủng bố của vua Hussein làm tinh hinh thêm trầm trọng. Chắc họ lầm tưởng sự nbẫn nhịn của chưng tôi là dấu hiệu yêu kẻm, và nếu chúng tôi tiếp tục đường lới này, thê nào bọn khủng bổ cûng sẽ hoạt đọng mạnh hơn. Chúng tôici đành phải chọn một phản ứng cứng rẳn đề các ahà lănh đạo Jordan thấy rõ hậu quả nghièm trọng nhur thế nào, nếu họ vẫn khăng khăng theo đuồi chinh sáchr đo.

Hoạt động quần sự bắt đầu lủc chậ̣ tối ngày 10. Vài giờ trước, ông Ben Gurion gửi tuyên ngôn sau đây cho báo chí và tướng E.L. Burns ;
«Ngày 12-9-1956, nhự quý vị đã biết, một nhóm người Jordan có võ trang đã hạ sát ba người Do Thái theo Hồi Giáo tại Ein OMrim. Lúc đó, chúng tôi đưược thòng báo rẳng bọn sảt nhân đã̉ bị cảnh sát Jordan bắt tại Kafr Dahel. Những kẻ bị bắt đã thú nhận co giệ́t mấy người Do Thái trên, và trong sỡ đồ đạc chủng mang theo, có cả đồ đạc của nạn nhân mà chủng đã đoạt được. Mấy ngày trước đây, quốc vương.

Husseịn đ̛̉ã đích thân ra lệnh thả bọn sát nhân mà không xét xử, hay có mọt hinh phạt nào giành chọ bọn chúng cả. Lê̂nh trến của quốc vurơng là một hành động. trực tiếp khưyến khích sự tiếp tục các hành vi sát nhân. Chúng tôi cho rẳng cẩn phải vạch rồ sự nghiêm trọng của vụ này, nhất là từ lúc đó, bọn xầm nhập có võ trang dã gia tăng ».

Chựng tồ chọn mực tiêu là đồn cảnh sát Kalkiliah, vì đồn nảy ở sảt ngay một tỉnh lỵ đông đúc, dân cu lên tởi 20.000 người ; tiêu hủy được đồn nảy sẽ gây tiếng vang lởn. Nhưng quá gần tỉnh lỵ như vậy cũng tạo cko chúng tôi những khơ khăn riêng, khiệụ chứng tôi phải hành động thận trọng hơn. Bể tránh đụng chạm đên dân chúng, câc đơn vị đều bị cấm không được vào thành phố, dù chỉ đi qua đề đến mưc tiêu. Ngoài ra, sợ có gia đinh nhần viên cảnh-sát ở trong đồn, cho nên trưởc khi giật mìn pbả sập, các đơn vị phải lục soát và đưa tất cả thường dân ra khỏi đồn trước.

Cuọc hành quâan này có mục đích chính trị, nên cần thực hiện ở càng gần địa điềm và thời gian xầy ra hành vi uy hiếp của người Ả Rập càng hay. Như vậy, Â Rập, Do Thải, cũng nhur cồng luận trền toàn thề giới mới nhận rô các cuộc hành quân của chúng tôi chỉ nhằm trả đũa sự khủng bố. Nêu chậm lại it ngày, hành đọ̀ng đỏ không cờn ý nghĩa trả đũa nữa, mà trở nền bành động khiêu khich của Do Thải. Vì vậy, khi được tin về vụ thảm sát các nông dân tại Tel Mond, tôi ra lệnh cho ban hành quân, ngay đêem ấy, phải soạn thảo kế hoạch tấn công đồn Kalkilah
và sẽ đem ra thi hành trong vòng 24 tiếng đồng hờ. 10 giờ sáng hờm sau, ngày 10-10-1956, tôi đi Jerưsalem, và trìnt xin ông bộ trưởng quốc phòng chấp thuận kế hoạch mà tôi vừa nhận được của ban hành quân như sau :
A.- Mục Đích : Chiếm và phả hủy đồn cảnh sảt KaHíliah, do quân nhảy dù phụ trách.
B.- Phương pháp :

1) Mục tiêu sẽ đượe một đèn soi sáng chiếu sáng
(đặt cách đó 2 dạ̀m) ${ }^{\text {. }}$
2) Cuộc tấn công đurợc một phân đội chiễn xa ye ${ }^{2} \mathrm{~m} \operatorname{trợ}$.
3) Sau khi đơn vị yềm trọ bắn tê liệt, hai đại đội xung phong vào, và đặt mìn phá hủy đồn cảnh sát này.
4) Các toán án ngữ trụ lộ sẽ đặt giữa Khirbet Sufin và Nebi Elias; giữa đồn cảnh sát và tỉnh ly ; và con đường tự phia đông nám về tỉnh.
5) Một Pháo đội pháo binh đặt vị trí đối diện với Kalkiliah để phản pháo, nếu vị trí bạn bị pháo kich.
6) Các vũ khí đạn đạo thẳng sẽ̉ bắn vào tỉnh, nệu có súng tự dộng từ trong bắn ra quân bạn.
7) Giờ H khoảng từ 19 đến 20 giờ.

Ông Ben Gurion hởi thêm vài chi tiết, và lưu ý tôi phải lăm sao cho cuộc tấn cồng đồn cảnb sát khống gây hư hại cho thị trấn Kalkiliah, vạ khiển thường dân phải thiệt mạng.

Sau khi đồng y, ông triệu tạ̀p hội đồng nội các
lủc 11 giờ và ké hoạch được chính phủ chấp thuận.
Theo giả thuyêt, nếu kế boạch sẽ được chấp thuận, tư lệọh lữ đoản nhảy dù sẽ đễn nhận các chỉ thị về cuộc hành quân lúc nửa đềm $9-10$. Thời gian còn lại từ lúc ấy cho đén khi khởi sự, lữ đoàn dùng đề tập họp quân sĩ thuộc hạ ở rải rác khắp nơi trong xứ. Hai chi đoàn bán xích xa ở nam Beersheba, mọt đại đội ohảy dù khác ở bắc dẫy Galilẻe. Các dơnn vị trưởng được chỉ định tham gia hoạt đọng họp lúc 09.00 giờ sáng. Sau đó, họ phải nghiề cứu địa thế vùng hoạt động bằng khòng ảnh và bản đồ, kbảo sát đồn cảnh sát bắng cách quan sát đồn cảnh sát Kefar Saba của chủng tôi, vi hơi giống đồn Kalkiliah. Cả hai đồn đều do người Anh kiến tạo dưới thời bảo họ, theo đồ án cúa Tegart.

Cuộc họp để ban các huấn lệnh cuối cùng triệu tập lúc 16 giờ 45 , và cuộc tấn công sẽ bắt đầu lúc 21 giờ 00 .

Tại bọ tồng tham mưu, tôi bị phê binh gắt gao' vì định trả đüa hành động sát sát nhân của địch trong vòng cé 24 tiếng đồng hồ. Thời gian đó quá ngắn không đủ cho những chuẩn bị trơong xứng, và binh linh cũng như sĩ quan chura dược nghỉ ngơi trước khi ra trận. Sự kiện đỏ có thề khiến chưng tôi phải trả một giá đắt. Tôi lý luận rằng, rất đồng y là sự chuần bị tỉ mỉ và nghỉ ngơi của binh sĩ trưởc khi xung chiến rất cần thiết. Nhưng nhữg người đả kích tôi không lưu tâm đ̛̃̃n những khía cạnh khác. Chúng ta phăi nhớ rẳng chiến trauh tự nó khồng có muc đ̛ich gì cả. Cbiến tranh xầy ra cốt để đạt đến một mục tiêu chính trị,
và quân nhân chúng ta phải uốn minh theo nhưng: diều kiện mà tình tinh chinh trị đäă giành cho ta. Nêu không, chủng ta có thề chị̂́n thăng về quân sự, mà thất bại về chính trị. Hơn nữa nếu chủng ta không học tập cách tồ chức nhanh chóng một cuộc tẫn công đôn địch sat ngay biên giới, làm sao tạ có thề hành đọng nhanhchơng trong một chiến dịch toàn diện, vấn đề tồ chức đã khó khăn gấp bội, mà yếu tớ chinh trị cũug khong: kém phằn khắt khe?

Lúc 21 giờ 50 ,toán tiền phong của đơn vị xung kich đă đên cách rào đồn cảnh sát đọ 200 thưởc, trong đồn bắt đầu bắn ra. Tòa nhà được đèn chiếu soỉ sáng và bị đại bác 25 pounder (1) của chúng tôi bắn vào. Dù đạn nồ rất chính xác, nhưng khi xung phọng, quấn Jordan vẫn còn chớng cựác liệt, có le̛ vì đơn vị xin: ngurng tác xạ sớm quá. Sân trước nhà là ồ phòng thú kiên cố do một đại đọi khoảng 100 quân Jordan trấn. giữ, ngoài ra, cò̀n một đại đọ̣i khác đong trong một đờn gần đó nữa. Trận đánh xáp lá cà rất chật vật. Bên Do Thái có 9 người chết, kề cả đại đội trưởng, đại đội phó, và 29 người bị thương, đa sỗ nhẹ. Lúc 23 giờ 30 , sau khi quét sạch toàn khụ vực, tờa nhà bị giật mìn sâp. Trong giai đoạn đầu, đơn vị thứ hai có nhiệm vu ản ngữ trục lọ di chuyền đên điểm ấn định không có gì trở ngạai. Họ đi sâụ vào nội địa Jordan đọ̉ 6 dậm,

1) Đai bác cõ̃ 88 ly, da Anh chè tạo - bắn đạn nặng khoảng 25 cân Anh.
rồi phục kích hai bên con đường từ trại linh lê dươngẢ Rập Khirbet Azum đên Kalkiliah. Quả nhiên ngay sau khi trận tấn công bắt đầu, 2 đại đội thuộc tiểu đoàn 9 lế dương, tiễu đoàn dân Bedouin, lên đường đ̉i Kalkiliah trên 15 chiếc xe. Toán phục kich của chúng tôi bắn hạ 4 chiêc đầu. Mấy chiếc còn lậi quay đầu chạy trở về. Đơn vị Do Thái di chuyển lèn một ngọn đồi khác, nhưng vẫn kiềm soát được con đường đỏ. Khoảng mọt giờ sau, quân lè dương $\AA$ Rập lại theo đường đó, định đến tiễp viện cho Kalkiliah và lọt ô phục kích lần nữa. Hai chiếc xe và một số linh Ả Rập trúng dạn, doàn xe phải rút lui

Líc nửa đêm, tọan àn ngữ của chủng tôi nhạ̀n được lệnh trở về. Cho đến lủc đó, họ chưa bị tồn thất gì, nhur khì vừa bắt đầu đỉ về phía biên giới thì bị bắn xði xả. Toán linh lê̂ dương không đi bẳng xe đượ́ đã xuống xe, đi bọc để phục kich sau lưng dơn vị Do Thái, vì vậy, toán án ngữ bị chận lại trên đường về. Quân Jordan chuyển qua thế công một cách nhanh chóng, và chỉ trong một thời gian ngắn, trong số 54 người của chựng tôi, đâ có 11 bị thương và 1 chết. Bại đội trưởng và đại đội phó nằm trong những người đầu tiên bị thương, sau đỏ đến y tá, 2 trong số 3 trung đội trưởng; nhự vậy, đại đội chỉ còn 2 sĩ quan không việc gi, trong số đó, co 1 trung đội trưởng.

Đại đội này rất không may, và bây giờ, ai nấy dều mệt lả đến độ đị hết nồi. Buồi sáng, họ đẫ phải di hành rất cực nhọc trên dẫy Galilée, đêm nay lại phải lặn lội 6 dậm trong đêm tổi như mực, vượt qua
những đoạn đường khó khắn, trơn trợt, quần áo ướt dẫm sương dêm. Bây giờ họ phải làm sao mở được một con đường mán thoát khỏi bọn lê dương Ả Rập đang xối đạn đại liền và lựu đạn vào chỗ họ. Đại đội chỉ có ba chiếc cáng, do đó, họ phải cỡng phần lớn thurơng binh.

Vị sĩ quan thâm niên nhất không việc gì là mọt thiêu tá - ông bị xúc động mạnh. Báp lại tất cả các câu hỏi trên máy truyền tin, ông đều trả lời « vâng, dạ". Đúng là ông đă bị khủng hoảng và không còn nẳm vững được nḥững vấn đề chúng tôi nói với ông nữa. Vị tư lệnh lữ đoàn liền gọi viên sĩ quan không bị thương còn lại, mời 21 tuồi đén máy và trao cho anh ta trảch nhiệm chỉ huy dơn vị. Vtèn trung đội trưởng trẻ tuồi liền gom góp nhân viền còn lại, vừa bắn cầm chân địch, vừa di chuyền, kéo theo các đồng dọi chết và bị thươong, lên một đỉnh đồi có lợi thẽ hơn đề tồ chức phòng thủ.

Tại bộ chỉ huy tiền cứ, chúng tôi đã biết tinh hinh tồng quảt của đơn vị. Liên lạc vẫn tớt。 Chắc chắn đớn vị này không thể tự phá vòng vây, mang theo những ngượi chềt và bị thươong về đất Do Thái được. Có ba việc phải làm. Việc cần cấp nhất là làm sao giữ vững dược đơn vị. Aạn durợc vơi mọt cách nhanh chóng, và quân Jordan chiếm ưu thê hỏa lực rõ rệt. Viẹ̀c thứ hai là cỡ đưa một cánb quấn đến giải vây cho đ̛̉ơn vị đó trong lúc trời còn tốí. Việc thự ba, sẵn sàng ngay một lực lượng khá mạnh, đủ đề chọc thủng vòng vây cho đơn vị đó lúc trời dã sáng, nếu cuộc dạ chiến

## trên thẫt bại.

Trong hai năm sau cùng, các đơn vị nhảy dù đã vượt biên giới nhiều lần, và chỉ một lần phải bỏ thương binh lại trên đất địch. Lần này, cả một đơn vị trên 50 người đang trong tình trạng tuyệt vọn : đạn hết, sĩ quan bị thương, lính lê dương Bedouin đang bao vây, hết đường tiến lui.

Chỉ Pháo binh mới có thề giúp họ ngay trong lúc này. Ngọn đồi đẫm máu đó cách vị trỉ 155 ly 8,5 dậm. Vậy pháo đội này có thề yềm trộ cho họ được. Bơn vị bị bao vây co sĩ quan tiền sát đi theo. Vị chỉ huy trưởng pháo binh quân đội Do Thái suốt đêm không rời pháo đội, đích thân báo cho sĩ quan tiền sát biết ỳ định của ỏng là sẽ dùng đại bác thay đại liên, đồ trái - phá xuỡng sườn đồi và con đường do linh lê durơng Ả Rập đang giữ. Lực lượng tiếp viện phải nhiều tiễng đồng hồ nữa mới tới. Bơn vị bao vây được lệ̣h đào bầm trủ ẫn đề pháo binh có thể bắn thật sát.

Sĩ quan tiền sát cho biết, không cần sửa soạn kỹ quá như vậy. Hơn nũa đơn vị đã hết đạn, và không thề xê dịch, cử động chủt nà̀o được nữa. Chỉ trong it phủt, ngọn đồi của họ được bàng rào trái phá bao -bọc, những trái phá leo dần lên đến mức chỉ cách họ có 50 thước, trong khi bán kinh hiệu quả của đạn nồ 155 ly là 100 thước.

Tuy pháo bioh yềm trợ hựu hiệu như vậy, song chỉ giúp cho tinh thế sáng sủa đôị chút, chử không thể giải quyết dứt khoát được. Nếu không đưa lực lượng atiếp viện đên thì vẫn khọ̉ng hy vọng cứu thoát đơn vị
đó mọt đại đọi nhảy dủ do vị̀ tiều doàn trưởng đích thân chỉ huy được cấp tốc cử đi tiếp viện. Bó là đại đọi đã yềm hộ cho đơn vị đã xung phong vào đồn cảnh sát hồi tối, và họ chỉ bị tồn thất nhẹ. Bấy giờ đãa 1 g 30 sáng. Hy vọng đưa đại đọi này đèn bắt tay được với đơn vị bị bao vây và đem họ trở về trước khi trời sáng thật là mong manh, nhưng sự giúp đở của đại đọi này có thể giúp họ giữ vững vị trí chờ lực lượng tiếp viện khác.

Tiếp theo đại đội nơi trên là hai đại đọi đi trèn bán xich xa. Trong những trường họp thông thường khác thì không bao giờ tô̂i cho phép đi như vậy. Boàn xe di chuyền trong đêm, trên đường onhưa là đi làm mồi cho địch, chử không phải đi tấn cồng. ở vùng đồi núi lại càng nguy hiềm hơn, vi không cô chỗ xoay trở, nếu có một chiêc bị hạ, cả đoàn xe sễ bị kẹt lại. Nhưng hiện tại, chúng tôi không làm cách nào hơn được. Chưng tôi khòng có một lực lượngeo động nào khác co thể đưa đến gặp đơn vị bị bao vây trong một thời gian ngẳn, và đưa cả người lành lẫn bị thương trở về. Boàn xe mở đèn sáng trưng, xả hết tốc lực trên xa lộ, phóng quá các trại quân Jordan tại Kalkiliah và Khirbet Sưfin. Họ bị bắn ràt khị qua cảc vị trí trên, nhất lạ tại Sufin, nhưng không bị tồn thất gi. Lúc 2 giờ 30 họ tới chố những người bị bao vây, nhưng doàn xe chỉ còn 9 chiéc. Nửa còn bị kẹt trong các ngõ ngách ở Kalkiliah, không đên nở được, (phải trở về căn cứ).

Có đoàn bán xích xa đ̛̃̃a, àp lựe của quân lê
dương bao vấy yếu hẳn đi. Cũng có thề vì hai chiếc Mustang và hai chiêc Harvard vị tur lệnh không quân vừa cho lên bay lượn trên khu vực hành quân khiến địch nghi ngờ có cuộc tấn công lởn của lực lượng cơ động, có khồng quàn yềm trợ.

Lúc 3 giờ 00 , đoàn xe bắt đầu di chuyền về. Những người bị thương nẳm dưới sàn xe, người khác bám quanh xe, không có gì che chở. Lúc đó, đồn Lê dương Khirbet Sufin đãa được tăng cường, nền khi đoàn xetrên đường về, đi qua đồn này, thì bị hỏa lực đại liên và chống chiến xa bắn ra như mưa, làm chết thêm 5 người, và bị thương thêm khoảng 20 người nữa.

Nhưng trận đảnh vẫn chưa chấm dứt. Khi đoàn xe đã vượt qua vùng hỏa lực, tập trung lại trước sân đồn cảnh sát vừa bị phá hủy, mới biết thiếu một chiêce xe. Chiếc đó đã̉ bị loại khỏi vòng chiến, và nẳm lại trong một chiến hào gần Khirbet Sufin, bốn chiếc báa xích xa phải quay trở lại kéo chiếc đỏ về. Cuối cùng họ cŭng kéo được chiểc đó lên, nhưng họ phải mở đèn pha đề làm việc dưới hỏa lực ghê gởm của lính lê dương Á Rập, và chě́t thêm 2 người.

Tiêng súng ngurng khi trời vừa sáng. Xác hai người vừa chết trong lúc kéo xe tại Sufin bắt buộc phấ bỏ lại.

Bây giờ, tất cả đã về tới bên này biên giới, và tôi có thề hủy bỏ lệnh hồi đềm về việc cho chuần bị một lực lượng gồm hai chi đoàn chiến xa, một tiều đoàn bộ binh, và các chiến đấu cơ, với nhiệm vụ phá vöng vây vào lúc bình minh, nêuu khòng dem được đơn vị
bị vây về trước lúc đod.
Tử chập tỡí, tôi đã gặp vị tư lệnh hành quân tại bơ chỉ huy của ông ta đặt trên ngọn đỡi trông sang đờn cảnh sát Kalkiliah ; nhưng lưc xầy ra truc trặc, thi tôi đã về bộ tồng tham mưu rồi. Tịn tức vêe tinh trang tuyệt vọng của đơn vị bị bao vây lan nhanh, và khi tôi đến văn phơng thì các vị tự lệnh và sỉ quan hành quân của họ đã tề tựu đê chờ lệnh khi uần. Bây giợ tôi có thề trở lại bộ chỉ huy gặp những người vừa từ mặt trận trở̉ về. Vị tur lệnb lự đoàn dù cho biểt mọt trong hai người bị chêt sau cùng ở Khirbet Sufin là sĩ quan hành quân của lữ đoàn, trung úy Yirmeyahn Burdanov, tục danh là Yirmi. Chàng ta đi theo đơn vị án ngữ.

Yirmi đã giåi ngũ từ lâu, nhưng anh em bạn vẫn thường rủ chàng tham gia hoạt đọng. Chàng là một si quan nhiều kinh nghię̣m, một lính cống binh uru hạng, mọt biệt động quân can đảm vượt bậc. Trận này, tuy không ai kêu, nhưng chàng vẫn đến. Lúc cuộe hành quâ̂n sắp khai diễn, bọn Jordan bắn lên bộ chỉ huy tiền cứ của chúng tối ; mọi người phải nhảy zuớng hầm hð tránh đạn, và tôi đụng phải người hắn. Gặp hẳn, tuy bẩt ngờ, nhưng tôi không ngạ nhiên. Tời biết nhiều sĩ quan nhảy dù đã rời khỏi quân đợị, vẫn thường trở lại hoạt đọng đê 'giúp đ̉àn em mọt tay ${ }^{6}$. Khi đon vị xung kích bắt đầu di chiuyền, hắn lỉnh ra khỏi bộ chì huy và đi theo toán này. Khi biêt tình trạng ngặt nghèo của đơn vị án ngữ, Yirmi trèo lên chiêc bắn wich xa đi đâuu và hưởng dẫn đoàn xe đên chờ họ. Trên đường
về, lúc biết có một chiếc bị kẹt ở Sufin, Yirmi ra lệnh cho tâi xế chiếc xe của anh trở đầu lại, và chính anh nhầ y xoông, mơc dấy cáp vào chiễc xe bị đạn để kéo lên - Lúc đó, anh vẫn còn mặc thường phục. Chiêc so o mi trắng thu hứt các họng súng của lính $\AA$ A Rấp, và anh bị một tràng đại liên vào bưng.

Ngạy 15 tháng Mười 1956
Vụ Kalkiliah tạo nên một dự luận xôn xao hơn bất cứ cuộc trả̉ đũa vào Jordan nào khác từ trước đân giờ, và làm liên lạc ngoại giao giữa Do Thái và Anh căng thẳng đến tột độ. Việc quân đội Anh có thể giúp phe Ả Rập khêng còn là mọòt viễn ạ̉nh xa xồi nưa. Ngay đêm xầy ra trận đánh, lẩnh sự Anh ở Jerusalem có thông báo cho chúng tôi biêt về lời y yêu cầu của Jordan. Ong cho biêt, vua Hussein dã liên lạc với tưởng Charles Keightley, tư lệnh quân đọi hoàng gia Anh tại Trung Bông thi hành hiệp ước phòng thủ chung Anh.- Jordan. Vua Hussein yêu călu không lụ̣ Anh sẵo sàng cất cánh đề yền trợ bộ đọi Jordan.

Cuộc 'thông báo ' lúc nửa đêm này cỗt đề gián tiếp cảnh cáo Do Thái rằng người Anh sẵn sàng đáp ưng lời kêu gọi của Jordan. Hôm sau, ngày 12, cuộc tranh luận lan rộng hơn. Bặc sứ Anh tại Tel Aviv, ông Peter Westlake xin durợc hôi kiến với thủ tướng. Trong cuọc gặp mặt này, ông ta cho ong Ben Gurion biết, một sư đoàn Irak sẳp tiển vào Jordan, và nếu

Dọ Thải co phả̉n ưng quân sự, rất có thẹ Anh sê giáp Jordan. Ong Ben Gurion trả lời rằng Do Thái phàn đối việc quân Irak tiến vào Jordan, và sẽ giành quyền tự dơ hành động, nễu quân Irak cứ di cbuyên, dù co gặp sự phản kháng của người Anh chăng nựa.

Thực ra, từ mợt tuần nay, tiêp theo vư tàn sát các nhà khảo cồ tại Ramat Rachel, và cuộc tấn công đồu cảnh sát Hus̉an đề báo thù của chúng tôi, đặc sử Anh đã cho tưởng Burns của LHQ biết, nếu Do Thải còn trả đüa thêm lần nữa, có thề Anh buọc lỏng sê phải thi hành hiệp ước phòng thủ chung Anh - Jordan Chưng tôi đã nghe chuyện ấy và lập trường đó


Néu trận đảnh kéo dài đến lúc trời sáng, không biểu không lực hoàng gia Anh có thực sự lên nghênh chiến với máy bay Do Chái hay khồng, nhưng trong vòng 24 giờ, đại diện Anh đãa ba lần thông báo cho chinh phủ Do Thái biêt, Anh sắp đem quấn lực giúp Jordan. Thái đọ lãnh đạm của Anh đỗi với Do Thải không puải mới xầy ra lần thứ phất, shưng lần này. cùng với ké hoạch chuyền quân của Irak, thái đọ đó trở nên cứng rắn hơn.

Kê hoạch trên được thủ tương Irak Nuri Said cho tiên hà̀h từ mọt tuần nay, lưc đó ông đang viếng Luân Đôn. Trược khi rời Bát Đa, ông tuyên bố với phơng viên tạp chi Times rắng cuộc tranh chấp giữa Do Thál và khối $\AA$ Rạàp có thể giải quyết trên căn bản giải pháp cúa LHQ năm 1947, thèo đó, khơi A Rập ảrợc nhận thêm vùng Négev và Galilée. Ngày hôm
sau, phát ngôn viên bộ ngoại giao Anh vọi tuyên bố, chinh phủ hoàng gia rất hoán hỉ đón nhận lời tuyền bơ của ông Nuri Said, và sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai phe. Phát ngôn viên nhắc lại lời tuyên bô của thủ tướng Anh trong bài diễn văn dọc tại Guildhall ngày 9-11-1955, khuyên Do Thái nên nhượng bọ yêu sách lãnh thồ của khời Ả Rập, và các phe sẽ thỏa hiệp với nhau về biến giới mới của Do Thái, căn cứ vảo biên giơoi hiệu tại và biên giới đề nghị trong bản điều giải của LHQ thảng 11-1947.

Trong bài diễn văn Guildhall cuối năm vừa qua, òng Anthony Eden đã coi Do Thái như kẻ hiếu chién làm chúng tôi vô cùng phẫn uất. Chinh phủ Anh thừa biết rẳng các nưởc Å Rập không thiếu gì đất, và yều sách lănh thồ của họ không pbảı đề thỏa mản mọt nhu cầu cần thiêtr, mà cốt đề gây khó dễ cho Dọ Thái, trong khi lănh thồ Do Thái cũng đã quá nhỏ hẹp rồi.

Bầy giờ, phả́t ngôn viên Anh khơi lại bài diễn văn Guildhall và móc nối khuyến cáo của ông Eden với tuyên ngôn của ông Said, tức là đã công khai ủng hộ yêu sách đất đai của Ả Rập dưới chiêu bải ' kế hoạch Irak. 'Khi tòa länh sự và đặc sứ Anh chuyền các điện văn đó qua, sau vụ Kalkiliah, dĩ nhiên chính phủ Do Thái phải xếp vào chồng hồ sơ liên quan đển tuyên ngón và kễ hoạch của ông Said.

Ngoại trưởng Golda Meir phản ửng mãnh liẹt, đáp lại điẹ̀n văn của $A n h$, cho ra một tuyên các chính thức cho biết Do Thải coi việc quân đội Irak vào Jordán, trong khuôn khồ kế hoạch của ông Said, là một sự
kiện gây nguy hại đếa sư sinh tồn cảa Do Thái, vì vậy, Do Thải sẽ chớng lại cuộc chuyền quân đó. Thủ tương Ben Gurion hôm nay cũng tuyên bô trước quốc họi rẳng chinh phủ Do'Thải phản đối việc đưa quân dọi Irak vào Jordan, dú chỉ vào đông bộ Jordan cừng vậy, Chỉnh phủ Do Thải sẽ giànnh quyền tự do hành động, nếu nguyên trạg bị xâm phạm, và có quán đội ngoại quớc di chuyền vào Jordan.

Dĩ nhiên, tuyên cáo bao giờ cũng phải có đi, có lại. Hốm nay tờ Times có đăng mọt bải cho biệt nước Anh sẽ giŭp Jordan, nểu Do Thái tiếp tục các boạt đọng trả đũa chớng lại Jordan.

Dù ý định của Anh ra sao, Jordan cũng đã tuyên bớ, không phải chỉ kều gọi quân đội Irak đến giúp, và vêu cầu nước Anh can thiệp, Jordan cỏn ngăn cản, Lhơng cho xầm nhập vào Dơ Thái nữa bầng cách tăng cường thêm mọt tiểu doàn canh gác biên giới vùng Kalkiliah, và hốm qua, thủ tướng Jordan, lbrahim el Hashem, với sự chấp thuận của quốc vự̛ng Hussein, cho phép các quận trưởng được quyền chận bắt bất cứ người nào có hành đọng khuấy rốt an ninh, kề cả bọn xàm nhập. Biện pháp nầy được ban hành, có lễ theo khuyến cáo của tướng Fauzi Mirad, tur lệnh quấn thu Kalkiliah. Óng yêu cầu tăng giờ giởi ngfiềm, và trong giờ giới nghiêm, cấm mọi sự đi lại trong giải dất rọng 6 dạ̀m dọc theo biên giới. Linh lê dương Ả Rập cūng được lệnh tăng cường tuần tiều, và bắn hạ bât cư ai tơnn vượt biên giới, ' dặe biệt cấm không cho người Å Rập xâm nhạp, tạc lỳ do cho Do Thài tấn
công ${ }^{\text {a }}$ phá hoại Jordan. ${ }^{\text {' }}$
Sáng ngày 11, sau khi đơn vị tham chiến tại Kalkiliah trở về căn cứ, tôi lái xe lên Jerusalem tường trình công tác với ông bộ trưởng quốc phòng. Vị tư lệnh lữ đoàn nhảy dù, chỉ huy cuộc hành quân này đi cùng với tồi. Ông Ben Gurion, cữg như chúng tôi, đều rất đau buồn vì tồn thất quá nặng nề. Bức điện văn của tòa lãnh sự cho biết Jordan đã yêu cầu Anh trọ lực, làm ông càng khó chịu thêm. Dù vậy, ông khơng thớt một lời trách cứ nào, chỉ bỏi thăm về những sự việc xầy ra : Phải chăng tồn thất của chúng ta không thề tránh được ? Cả tôi lẫn vị tư lệnh lữ đoàn đều không muốn mang tỉ sổ tồn thất hai bên ra bào chữa. Hôm sau, ngày 12 , tôi phúc trình tiurớc ủy ban ngoại giao và ủy ban an ninh quốc hội, và bị nhiều vị công kích cũng như biện hộ cho cuọ̣c cường tập bên kia biên giới đó. Ngày hôm kia, 14. Tôi triệu tập mợt buồi họp tại bộ tồng tham mưu đề phê binh kiềm thảo và rút ưu khuyêt điềm.

Tại đây, đa số các sĩ quan nhảy dù có tham dự trận đánḥ đều công kích bộ tồng tham mưu - thí dụ như tôi không chịu nghe theo ý kiên họ, đã giới hạn phạm vi hoạt đọng của họ, và không cho chiếm cao dịa Khirbet Sufin, Bây giờ, trậ́n đánh đã xong xuôi, thưng tôi vẫn thấy y kiến của họ là không xác đáng. Việc chiêm đồn Sufin khñng cần thiêt đới với nhiệm vu đã ẫn định của họ là giật sậ̂p đồn cảnh sát, mà chỉ co muc đich cứu thoát dơn vị án ngữ mà thôi. Theo y tôi, cbỗ sai lầm là điễm án ngữ nằm sấu trong nội
địa Jordan quá, khiến địch có thề chặn đường rưt luì của đơn vị đỏ tại Khirbet Sufin, hay tại bất cư yểu điềm nào trến con đường Azun-Kalkiliah. Mặt khạ̉c, cuộc tấn công thực hiện theo cách thồng thường, phào binh chưa yềm trợ đủng mức. Những cuộc hành quẫ, trước khòng thề sử dung đen soi sáng, hơa lự chiến xa, cừng như dai bác. Làn này, chúng tôi được sự dụng, thì đơn wị "xung kích lại xung phong quá sớm, khiênn các đơn vị yềm trợ không kịp khai thác hêt khả năng của mình.

Thái đọ đó chinh vì kỹ thuật và tinh thân tác chiến của linh nhảy dù, thường chú trọng vào sự xung phong cương quyêt, liều lïnh và hành dông mau lẹ. Khi bị bằn, phản ửng tự nhiên của các cấp chị huy nhảy dù là cho tràn lên chiếm muc tiếu. Việc xung phong ào ạt và̀o chiếm muc tiêu đỏ không những phát xuất từ nguyên tắc quân sự và kỹ thuật tác chiến rất vững chắc, mà còn do đơn vị nà̀ đả thu thập đurợc nhiêu kinh nghiệm qua bao lần hoạt đọng trong hai năm vừa qua, và chàng linh nào cûng đã từng thấy những người bạn chi thân, những cấp chỉ huy của mình gục ngã. Cho nên khì ra trân, họ thấy minh không thề kém can dảm hơn những người đo - họ phải xung phong lên, không dược do dự.

Lữ đoàn nhảy dủ toàn lẩ lịh tinh nguyện, gồm những thanh niên uru tú nhất. Thề chất cường trảng và sức chịu đựng bền bỉ của họ thưỡng bị hưỡng dẫn sai lạc, khiến họ đều muớn hy sinh vô giới hạn - hy sinh cho nhiẹm vu và cho đông đọi. Do đó, dư tinh
hình chiến trận ngặt nghèo đến đâu đi nữa, họ vẫn cố mang hết những người chết và bị thương về, không chịu bỏ lại đất địch. Hành đọng đọ rất hợp lý. Nhurng sư thiện chiến cuึng như lòng khinh thường nguy hiềm ây lại không làm vưa lòng các cấp chỉ hưy là muốn họ chiêm aurợc mup tiêu với một tồn thất nḥỏ nhất. Cho nên, trong câu chuyện nơi với các sí quan dầu não của lứ doản, tôi cho rẳng sự kiện không khai thác tơi đa ưu thể hỏa lực pháo binh của ta trong cuộc tấn công đồn cảnh sát này, không phải chỉ là một là̀m lởi chiển thuật, mà còn chứng tỏ ta thiếu cố gắng, khơng chịu tận dung triệt đề hinh thái đụng đọ̀ đặc biệt của từng trận đánh.

Tuy nhiên, buồi họp này không phải đê bày tỏ các y kiến dị biệt, hoặc đi sâu vào từng chi tiết, mà đề cứu xét toàn bọ các hoạt đọng trả đũa. Tất cả đều đồng ỳ là phải xét lại toàn bộ vấn đề. Vụ Kalkiliah khơng phải chỉ nghiềm trọng vì những sự kiện đãa xầy ra, nhưng chinh vì những sự kiện có thề xầy ra.

Chúng tôi xuýt nữa đã không cứu thoát dược đơn vị ạ́n ngữ trong lúc trời còn tời. Néu chíng tôi buộc lòng phải đưa một lực lượng thiết giảp co không quân yềm trọ đi cứu họ giữa ban ngày, chắc chủng tôi không trảnh khỏi các cuộc đưng độ với kihông lụ̣c hoàng gia Anh. Đo là điều ông Ben Gurion vẫn lấy làm lo ngại, và cố tránh từ ngày lập quốc.

Nguyên nhân chỉnh của vu Kalkiliah không phải do xuắt trận sớm quá; đó là phương pháp chúng tôi vẫn thường dùng mỗi lần trả đuna địch, vì theo kinh
nghiệm đã được tiêu chuần hóa thì các cuộc tấn côag của chúng tôi đều phải bất ngờ khiễn địch không kịp trở tay. Bây giờ, người Å Rập thấy rẳng, sau mỗi vư giết người của quỵ̂́t tử quàan, thế nào cỉng có một căn cứ quân sự bị tấn công, do đô, các đơn vị đảnh đồn cảnh sát này thấy rằng địch ởã chuẳn bị và phòng thủ ky̆ lưỡng.

Trong các cuộc tranh luận tuần này, tại ủy ban ngoại giao cừng như ủy ban an ninh quốc hội, vởi thủ tưởng chính phủ kiêm bọ trưởng quốc phòng cuing như tại bọ tồng tham mưu tôi đều gặp cấu hỏi ' bầy giờ phải làm sao? 'Tôi phát biêu y kiễn rằng chúng ta không thề duy trì tinh trạng mập mờ, chiến không ra chiển, hòa chẵng ra hòa như thế này mẩi. Chúng ta phải buộc các quốc gia Ả Rập láng giềng chọn một trong 2 điều kiệu sau đây : ngurng các hoạt động khủng bố, hoặc gặp chúng ta trong mợt cuộc chiến tranh toàn diện. Chủng ta cô thể thực hiện sự bắt buộc này bẳng hai cách. Cách thử nhất, chúng ta sử dụng cả thiêt giáp và máy bay mở cuộc tấn công trả đũa giữa ban ngày. Nhir vây, khơng những giảm được mưc tồn thất cho ta, mà còn làm các nước Ả Rập, nhất là Ai Cập cũng như Jordan và Syria mất mặt và khơng thề làm ngơ được. Như vậy, cuộc tranh chấp chắc chắn sẽ rất gay go. Cách thứr hai là vượt biên giới chièm cáe địa điểm then chốt của địch, rồi ra điều kiện địch phải ngưng các hoạt đọng khủng bố ta mới rút quân. Dịa điểm này có thề làngiải Gaza, nơi đặt căn cứ của quyêc tử quân. Ai Cập hiện không có nước đồng minh tây
phương nào. Tafoće thề chiếm các vị trí dọc theo biên giơơ của giả̉i đó và tuyên bỡ bao lâu Ai Cập không ngăn cản được bọn khủng bố, thì chúng ta còn chiếín giữ những vị tri đó, đê đề phòng không cho bọn quyết tử xầm nhập Do Thải. -

Tại bọ Tồng tham mưu, tại các ủy ban quốc họi, cũng như trong câu chuyền với thủ tướng, chúng tôi vẫn chura đỉ đến mọt quyêt định dứt khoát chọ tương lai, nhưng tất cả đều thấy rồ rẳng giai đoạn trả đũa trong đêm tởi đã đén lúc chấm dứt.

CHUONG BONN
TREN BOO VUCCTHAM

Ngày 16 tháng Mườ 1956
HÔM NAY, CHÚNG TÔI ĐƯỢC TIN CẢC ĐƠN Vİ TIEN phọng Irak đã tiến vào Jordan từ hôm 14-10-1956, tức là đã được gần 48 giờ. Néu định phản kháng bẳng quân sự, chưng tợi phảai làm ngay đề sự hiện diện của họ tại Jordan không trở thành một sự ảã rồi. Chúng tôi khọ có thể phấn chia lực lượng đề đồng thời, chiến đấu trên cả hai mặt irận Jordan và Ai Cập; nhưng tôi thăy khộng có cách nào tránh khỏi. Những diễn biển đang dễ̃n ra ợ biền giớị phia đông cüng nhur phia tây, đều quyết định cho vận mạng tương lai của chúng tôi, nên bắt buọc chúng tôi phải đỡi phó với cả
hai mặt, đù gặp phải khó khăṇ đến đâu chăng nữa.
Chắc nước Anh có thể bỏ qua cho chúng tôi ở mặt trận thử hai (Ai cập.) Song nếu có cơ hội, có khi họ còn tư tạo lấy cơ hợi đề chứng minh cho khới Ả Rạp thấy, họ cùng quan điêm chính trị với Do Thái chăng nựa, cững không có nghîa là họ yêu thich gì Do Thái, và bở rợ các nưỡc Ả Rập trên tất cả cảc phương diện khác.

Dù chưa biết chiến dịch hành quân về phia kênh Suez có khai diễn thực sự hay không, chủng tọi cüng phải chuần bi chu đáo. Hòm nay, tòi viếng bộ tư lệnh quân khu nam để duyệt lại kê hoạch hành quâncđKadesh. Kê hoạch do bọ tur lệnh trên thiết lập dược chấp thuạ̀n toàn bợ. Tôi chỉ cho gia tăng tính cách độc lập giữa các cánh quẫ để không làm irở ngại lẫn nhau. Tôi cuñg giảm số xe cộ cấp cho cánh quân hoạt đọng trên truc lộ nam cho đến Nakhl. Nhiều xe quá chỉ làm kẹt dường và tớn kém, kîông ich gì - vả lại chúng tồi cüng không có đủ xe.

Ngȧy 21 thang Mưỡi 1956.
Sáng nay, tùy viên quân sự Pháp gọi điện thoại đến văn phòng tôi ho̊i rõ thêm mấy chi tiết về dụng cu đồ xăng cho máy bay mà chúng tôi đặt mua. Trước khi chấm dứt, chứng tôi có trao đồi quan điềm về việc quân Irak tiến vào Jordan. Vị tùy viên quân sự cho biêt trong mọt cuọc nói chuyện với Phạp tại Laân

Bôn, người Anh cho biêt chinh Jordan cuing như ơng Nuri Said cüng không boan hỉ gì đề đôn tiêp quần Irak vào xứ minh. Việc này hoàn toàn do Anh khời xướng, vi nghị rầng có quấn Irak tại Jordan trong khi Jordan đạg bầu quớc hội, sể làm phong trào chống Nasser tại đay mạnh thêm.

Tôi phải thủ thực rằng, tôi thấy ngoài thượng dé, chỉ có người Anh mớị có thê thực hiệa nời những công tác rắc rối khó khăn như vây. Giưa lủc muớn lật đồ Nasser là kẻ thù chung của cả Anh lẫn Do Thải, họ lại khuyễn khich việc đưa quân Irak vào Jordan, mặc đầu hành đọng này' sẽ chấm ngòi cho cuọc chiến tranh giữa Jordan và Do Thải, lúc đó, Anh sê đửng vè̀ phia Jordan đê đánh lại Do Thái. Rút cuc, thay vì bảo vệ địa vị cường quới của minh ở vùng Trung Đổng, và quyền lợi ở kênh Suez, họ lại nhảy vào một cuọ́c tranh chấp tay ba khác giữa Do Thái-Anb - Jordan, thả lỏng cho Nasser múa gầy vườn hoang. Không ai hiều nồi tại sao mãi đến lúc chiến dịch Sinai két thưc, người Änh mới chấm dứt ké hoạch về Irak của họ.

Khôi hài nba̛t là trong khi tùy viện quẫ sự đang giảng giải lý do vì sao đại diện Pháp không thuy phuc dược Anh từ bỏ churơng trinh Irak của họ, thi tôi đä biết toàn bọ kễ hoạch đó đả trở thành công dã tràng. Trong cuọc bầu cử quốc hội Jordan vừa hoàn tất hôm qua, những người thấn Nasser đả thẳng lơnn. Chinh phủ Jordan thây vậy, phải vội vàng hủy bở hiệp ước quân sự vợi Irak. Nassẹr đả tuyên bố sẽ nợi rọng viên trọ̣ quân sự cho Jordan. Hơn nữa, dường như
chính phủ Jordan đã thương nghị đề gia nhập bọ tư lệnb hổn hợp Ai cập - Syria.

Đối với Do Thái, tôi không rō sự liền kết Jordan - Ai Cập, và việc đưa quấn Irak vào Jordan, việc nào có lợi, hay đúng ra, việc nào ít hại cho Do Thải hơn ; nhưng đới với người Anh, kêt quả cuọc bầu cử vừa qua ở Jordan là một thất bại chua chátPhong trào quớc gia lên cao từ hồi đầu năm. Tư lệnh quân lê dương Ả Rập từ ngày doàn quân này bắt đầu thành lập đến lúc bấy giờ vẫn là tượng Glubb, người Anh, bị giải nhiệm, và được lệnh phải rời Jordan trong vòng 48 giờ đồng hồ. Radi Eynab nhảy lên địa vị đó. Nhưng người Ả Rập ở Jordan cho là Eynad chưa bài Anh đúng mức, lại đưa Ali Abu Nawar lên thay, đồng thời, ý định đòi hủy bỏ hiệp ước Anh-Jordan lan rộng trong nghị viện. Chionh phủ chống lại kiển nghị đọ và bị quốc hội biễu quyết bất tín nhiệm ogày 25-6-1956. Vua Hussein giài tán quớc hội và tuyền bố sẽ bàu quốc hộı mới vào tháng ' 10 , hy vọng ba tháng gián đoạn đủ giúp òng dàn xếp đề co quan lập phảp mợi sẽ có 'đ̛̃ số chấp thuận hiệp urớc trên. Bây giờ cuộc bầu cử đã xọng, lập trường quốc hội mợi cữag không có gì thay đồi, chắc chắn sẽ không hậu thuẫn cho chính sách thàr Anh của Nuri Said, và sẽ yêu cầu tiếp xủc mật thiết hơn với Nasser.

Chúng tôi không lo kê hoạch Irak nũa. Những người quốc gia Jordan sợ nhån hiệu « made in Britain» phải trả giá đó. Vậy bọ ngoại giao phải có ngay một kế hoạch khác về Trung Đồng - và trên đường di tơi,
chắc gl chung tôi lại không đung mọt chương ngại vật khác.

Ngày 25 tháng Mười 1956.
Sáu vô số các cuọ́c họi thảo trong nước, cüag như tiêp xúc với các nhân vật ngoại quớc được tiên hành từ hai thàng nay, hôm nay, chựg tôi tồng kết tinh hinh nhur sau :
1.- Thủ tưởng xiêm bọ trưởng quốc phòng Ben Gurion đã chắp thuận trên nguyện tắc, chiến dịch và cạc muc tiêu của chiến dịch ấy.
2.- Lực lượng Do Thái bắt đầu hoạt đọng lúc chập tối ngày 29-10-1956, và phải chiếm trọn bán đảo Sinai nội trong mọt tuần lễ hay mười ngày.
3.- Chiến dịch đ̛ược đặt trên giả thuyêt là liên quân Anh - Pháp sẽ đảnh Ai Cập.
4. - Theo các tin tức chúng tôi hiện có, quân Anh - Pháp sẽ mở cuọ̣c hành quân vào ngày 31-101956. Muc đich của họ lạ kiềm soát khu vực kênh Suez. Đê thựe hiện mưc dích này, họ cần thành còng trong mọt cuộc đồ bọ hay nhảy dù, và chắc chắn phåi có không quần yềm trợ.

Lủc 13 g 45 , tồi gặp các sĩ quan cao cấp thuộc vòng hành quân. Trong buồi họp này, tôi ra các chíl thị dề soạn thảo lệnh hành quân (phụ bản 2) thay thé lệnh hằnh quẫn «Kadesh 1 » ngày 5-10-1956. Ngoài thời biếu có ghi rô ngà g giờ bắt đầu hành động, lệnh
hanh quân bôm nay cũng có vài thay đồi so với lệnh cũ. Trước hết là về cáe mưc tiêu. Lần riày, chú trọng tạo một sự đe dọa vào kênh Suez, sau đó mới thực hiện muc đích chính của chî̉̃ dịch là chiếm eo biền Tiran (Sharm e Sheikh và 2 đảo Tiran, Sanapir) và đảnh bại quân Ai Cập.

Về điềm đánh bại quân Ai Cập, tôi đã trinh bảy với ồng Ben Gurion nhiều lần. Chúng tôi không có lợi khi‘ tiêu diệt quân địch' theo thông lệ chiển tranh ;vậy khõng nên để đồ nhiều xương máu. Do đo, tôi áp dung công thức ' gây rới ioạn hàng ngũ Ai Cập, làm cho nó tự sụp đờ'. Nói cảch khác, chưng tôi sễ chiếm các ngã đường và các đồn then chốt đề kiểm soát được cả vùng và vấy chặt địch.

Sự thay đồi thứ hai trong lệnh liên quan đên các giai đoạn hành quấn, và thay đọíi thứ ba là về sự xự dung không lực.

Tâi hy vọng đo là những thay đồi chót. Chí còn 4 ngày nữa là bắt đầu chiến dịch.

Mở đầu buồi họp, tôi thông báo những điều có thề cho biết đượ̛̣ liên quan đến tình binh chinh trị, xem đỏ cho phép chúng tôi điều khiền cuộc hành quân trong giới hạn nào. Tôi phải chia cuộc bành quân thành hai giai đợan : giai đoạn trước. và giai đọan sau cuộc tấn công của Anh và Pháp. Có thề đặt giả thuyết rằng khi cuọc tẫn công này phảt khởi, không lực Ai Cập sẽ không lên nghênh chiễn với chúng tôi nữa. Đa số các đơnn vị tại Sinai sẽ đurợc lệnh rủt về Ai Cập, tinh tbần bọn cờn lại sẽ xuớng dốc. Do đô, chúng tối
có thề thanh toán bọn này sau cuộc hành quân cảa Anh-Phạp cŭng được, không cần phải làm trước.

Tôi nhấn mạnh rẳng ông bộ trưởng quốe phòng. ngại chúng tôì sẽ bị tồn thất nặng trongg giai đoạn đẫu của chiên dịch, mờ trược cuộc hành quẫ của Anh Pháp mà chúng tòi hy vọng sễ có. Ong tin rằng khi chúng tôi vừa bắt đần tấn còng, không quân Ai Cập sẽ oanh tạc Tel Aviv và Haifa bằng oanh tạc co llyushin, dấn chúng sẽ bị thiệt hại lớn. Tờ không đơông quan điềm vớl ông về điềm này. Dĩ nhiên ự trong mưa khó tránh khỏi ướt áob, ohurng theo tôi, ta có thế tim cách tránh đề đừng ướt đẫm. Trong giai đoạn đảu, ta làm nhur cuộc hành quân chỉ có tính cách trả đûan, nện dù ta có dura một bộ phận lớn đến gần kênh Suez, Ai Cập cũng khó nhận định đurợc đo là hoạt động mở màn cho cả một chiến dịch, và sê không oanh tạc cac mục tiêu dàn sự tại Dọ Thái.

Đề phù hợp với ỳ định đó, tôi đã phải thay đồi kế hoạch ban đâu. Hoạt đọng đầu tîen không còn là chiém các mục tiệu phía bắc, mà là thả̉ một tiễu đoà̉n xuống chiểm các mục tiêu chê ngư con đường çhinh nối liện Ai Cập-Do Thái. Con đường này chạy băng ngang miền bắc bán đảo Sinai, song song với bờ biền Địa Trung Hải, gồm một đường sắt, mọt xa lọ trải nhựa, một phi trường và nhiều nguồn nước ngọt. Dĩ nhiên quanh vùng đó là nợi tập trung chỉ lực của Ai Cập giành cho mặt trặn Do Thái

Mặ́ khác, đèo Mitla gần đầu nam kênh Suez, con đường đắt từ đó cắt đôi sa mạc Sinai hoang vu. Bường
này chỉ có mấy đơn vị Ai Cập nhỏ trẫn giử, còn đèo hoàn toàn bỏ trổng. Tôi hy vọng bọ tham mưu Ai Cập sẽ̃ ước đoán rẳng cuộc nhả̉y dù xuỗng Mitla chỉ là một cuộc đột kích. Họ nghĩ rắng một chiến dịch nhẳm chiếm Sinai bắt buọc phải kiềm soát được các trục tiến quân phía bắc, những con đường đó đi qua El Arish và Bir Gafgafa. Tôi cồn bảo đảm rẳng cho đến ngày hôm sau, sau khi lữ đờn lưu động của chúng tôi đã chiếm xong Thamad và Nakhl, các điếm phơng thủ trện trư lộ tiễn đênn Mitla, bộ tư lệnh Ai Cập vẫn còn nghî̀, chủng tôi làm như vậy đề tăng cương cbo đơn vị bị cô lập ở Mitlia, cớt đề rút đơn vị này về lại Do Thái.

Thay dồi thứ ba liên quan đến việc sử dụng khòng quận. Chúng tôii khơng mở đầu chiến dịch bẳng cách oanh tạc các phi trường Ai Cập, mà giới hạn hoạt động của không quân trong hai ngày đầu vạ̀o việc yềm trợ lưc quaân và bảo vệ khống phậr Do Thái. Sự thay đôi này cốt đề bộ tồng tham mưu Ai Cập càng tin rẳng chộc dung độ chỉ là một hoạt động trå đũa co giới hạn, khộng phải là một cuộc chiến tranh toàn diện.

Đương nhiên kế hoạch hoàn toàn căn cứ trên giả thuyết của chúng tôi có vẻ liều lînh. Nếu giả thuyêt này lầm, và không lực Ai Cập phản ưng lại cuộc chiếm cứ đèo Mitla bằng cách oonn tạc các thành phố Do Thái, chúng tôi sẽ phải trả một giá rất đắt, vì đã bỏ lở mất cơ hội bất ngờ, hạ các phi cơ Ai Cập khi chúng còn nằm dưới đất.

Nhưng toi tin rằng tinh trạng trẹ chị xây ra, nếu tinh bao Ai Câp thu lưom dược tin tưe ve teé hoạch netr Theo tien trink thông thường, tôi thãy bọ tồng

 ro to nuhan dượe tin do cáe dơn ti dang bi tán công
 cáo dụn dọ vớícấp tiễu đoàn, lư dquan Do Thá thay vt thự sur, chi co tiền dọi, trung doh, th bơ tong tham mưu Ai Câp thường bi bảo cáo lăun luón Mãi sáng hốm' sau, khi thấy lệnh báo dọng là dungg, bọ tham mưu Ai Cập mời nghị̂e cứu phương pha̛p đới pho. Chắc họ sễ không ngần ngai tung hêt lực lựng dên chận dánh dợ vị Do Thái dã lọt vào lãnh thồ Ai Câap.; nhưng tò khống tin họ̣ hẩp tậ cho máy bay oanh tạc Tel Aviv ngay.

Trong agdy tâu, cie trận đanh chắc phåi giơi hạn trong true Nath - Mitla, đé là các vị trí mà các đỡo vị Do Thá phat chọc thư\#z dề di vào Singl. Lúc binh minh mọt agady sua tó, hy vọng quân Anh va Pháp sê phịt dọng chiên dịch của họ. Nêu viẹc nạ̀ xảy ra, chưng tôi có thè nò̀ rộng cuọc hành quân vê hai hươong : tiêp tue tiên v về naun dên Sharme Sheikh, và mờ cuọc tấn coong va Rafah và El Arish ở phia bắc. Trường hợp có truc trặ, hoặ vì ly do pào khác khiến chiến dịch khong thè tiêp tue dược clưng tôi sẽ cho rut dơn vi tai Mitla vê true Nakhi - Thamad, lúc dó đã dưới quyên kiềm soàt cưa chưng tôi, và tuyèn bố, đấy chị là mộ coọc trử đũa, vạ sau khi hoan thành
mình. Tôi không chọn được hình ảnh nào thích hợp hơn, Bhưng tất cả đều hiểu rô tình trạng của chúng tôi.

Có người hỏi, y aịnh của chúng tôi là ở lại Sinai, hay sẽ rưt lui sau đọ́? Tỏi chỉ cò thề trả lời rằng nhiệm vu trước hết là hãy chiêm trọn Sinai đã, sau đó, 'nếu phải rưt lui, chingg ta cüng có bàn đạp để rút Iui'.

Cuối buởi họp, nhân lúc tinh thầr họ đương hăng hái, tôi đề cập đến sự liên quan giữa bọ̣ tồng tham mưu và các đợn vị tác chiến. Tòi nói, chúng tà ai cunng muốn tránh khống để đơn vị tác chiến có cảm trởng bộ tồng tham mưu muốn làm họ ngã lòng bằng cách trao cho những nhiệm vụ vự̛̣̂ quá khả năng, và những sĩ qụan chai đá, ngồi trong những căn phòng đầy đủ tiện oghi ở Tel Aviv, không chịiu cấp cho bọ đủ phương tiện đẻ̛ chiến đấu. Ba số cấp chỉ huy đều có cảm tưởng bị phiền trách như vạy. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân, các chỉ huy trưởng phị̂̀n trách bơ tồng tham mưu, khổng pḥải ở nhiệm vu nặng nề quạa, mà vì họ bị coí nhe quá. Các dơn vị phản đới khơng phải vị thiếu xé cợ, thiếu tiếp viện, mà vì họ không được tham dự mọt hoạt động nào dỏ. Tinh thần tớt nầy cần đ̛̉ược nuôi dưỡng và phát triền thêm. Trong cuộc hành quân aKadesh», các đ̛̣n vị sẽ được trao những nhiệm vụ khơ khăn, và thế nào cũng gặp it nhiều trở ngại. Trong trường hợp ấy, có thể co vài sĩ quan tìm cách trút tộ lên đầu con vật hy sinh : «Bọ tồng tham mưu ur ! Hê̂ họ làm đâu là hỏng đấy".

Trủt tội là một việc dễ dàng nhất, nhưong nếu cẫp chỉ huy làm như vậy, thì làm sao đòi hỏi binh sĩ thuộc hạ nỗ lực hoàn thành nhiệm vự giao phó được.

Tơi không đưa thi dụ cự thề nào, song mọi người đều biễt vấn đề này không phải chỉ xầy ra trong phạm vi lý thuyết, nên không ai phản đối điều tồi vừa trinh bày. Nêu phải đưa ra những hình ảnh rỡ rệt, họ có thề thấy nhữug hinh ảnh ấy nhan nhảa từ cuộc chiẹn tranh giành đọ̣c lập đến cuọ̣c hành quânn ở Kalkiliah.

Chúng tôi sắp nhảy vào chiến dịch Sinai, sau vô số những cuộc hành quân trả đưa, nhờ vậy, quấn đội đã ghi dược một thà̀nh tich quan trọng nhất : Các đơn vị nhỏ đều thiện chiễn, và sẵn sàng thực hiện các công tác khó khăn, nguy hiềm. Troag chiến dịch Sinai, chúng tôi sẽ khai thác tối đa thàuh tích do. Nhưng tôi vẫn ngại rẳng các cuộc trả đưa đều do các đơn vị nhỏ phụ trách, các sĩ quan cuing nhu binh sĩ đều thuộc thành phần chọn lựa, đa số là lính nhảy dù. Lần này là cuộc trắc nghiệ̀m toạn quân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là không biều chúng tồi co lầm lẫn khống, khi cho rằng quân biện địch hay trử bị cũng sẽ đạt mức chiếm đấu của các đơn vị chọn lọc trong các cuộc hành quân trả đưa. Tôi hy vọng bọ có thề đạt được, và bỉ quyết đó nẳm trong tay các cấp chỉ huy.

Sáng nay, tôi gặp tư lệnh không quân, và sau đơ, tur lệnh håi quân. Kêt thúc buồi họp, tôi ra những
chio thị sau đây :
Chỉ thị của tồng tham mưu trưởng vè việ sử dưng khồng quân trong cuọc hành quân 'Kádesh ngày 26-10-1956.
1.- Trong giai đoạn mọt, từ ngày $N$ ấn hêt ngà $\mathrm{N}+2$, nhiệm vu chinh của không quần là phòng thủ, và hoạt đọng theo thái dọ cuảa không quân địch. Trong giai đoạn này, phải giới hạn casc cuộc kbông chiên càng ît càng tốt, đề tránh các hành động trà thừ của Ai Cập vào cáe căn cứ và các địa điềm đông dân. cư ở Do Thái. Vậy ba nhiẹm vụ theo thứ tự ưu tiên sau đây có thề trở nện cần thiết :
(a) Bao vù̀ng và yềm trợ cho lự quân tại Sinai, trong trường hợp dịch giợi hạn hoạt dọng không quâk của họ trên vùng chiéñ địa.
(b) Sẵn sàng bảo vệ khồng phạ̀n Do Thái và đằymạnh hoạt động cúa hệ thống phòng không.
(c) Tấn cơng khoong lực và các phi trường Ai Cập, nếu địch nới rộng phạm vi hoạt đợng, tấn cống các muc tiêu trong lãnh thồ Do Thái.
2.-Giai đoạn hai, từ ngày $N+2$ trở di, không quản. tập trung vào các nỗ lực sau :
(a) Yềm trợ lự quấn.
(b) Ngăn chặn địch.
(c) Bảo vệ không phận Do Thái.
(d) Sãn sàng ta̛n công nược Å Rập khác có thè tham chiẹn.
3.-Trong suớt thời gian chiến đấu, kề từ giờ H trở di, khong quân đóng một vai trô quan trọng trong.
việc chuyền vận, thả quân nhảy dù hay không vận, thả đồ tiếp tê cho các đơn vị cô lập, đảm nhiệm cạ́c công tác tiếp tế và tản thương khác.

Chỉ thị của tồng tham mưu trưởng về việc xử dung hải quần trong cuộc hành quân «Kadesh» ngày 26-10-1956.

1.     - Tiếp tê và yềm trợ trên bờ biển Hồng Hải. (vịph Akaba.)
2.- Đặt kế hoạch và sẵn sàng xử dụng hải quấn trong trường hợp Syria và Lebanon tham chiện.

Hải quân thất vọng, vì họ khồng đurợc hoạt đọng trên Địa Trung hải, nhưng chứng tồi đoán các chiễ hạm Anh và Pháp sẽ trơi chặt hải quấn Ai Cập ; chưng tôi cần c̀o lực lượng hải quân mạnh ở Hồng hải. Hơn nữa, hoạt động ở Địa Trung Hải mà không phối hợp với liên quân Anh-Pháp có thề bị nguy hiềm.

Đề hải quâu có thề hoạt động ở Hồng Hải, chúng tôi phải chuyền các thuyền đồ bọ qua đất liền đến Eilat. Chỉ có loại xe đặc biệt mới chở đượe những xuồng này. Công việc đôi hỏi một sự xếp đặt tỉ mỉ, nhu phải mở rộng ngay các khúc cua gấp ở đèo Scorpion trên xa lọ̉ Beersheba - Eilat, phải că̆́t các dường giây điện thoại chăng ngang đường thấp quá.

Buồi chiều, tôi dẹp khỏi bản giấy tất cả các vấn đề không liên quan đến chiến dịch. Tôi đurợc ủy nhiệm cho cấp dưới những quyền bạn mà trong lúc bình thường, chính tôi cũng không dược hành xử, bhư là :
1.- Cho phép các đơn vị được hoạt dọng bên kia biên giới Do Thải : Ủy quyè̀n cho tư lệnh quân khu.

TRÅN HOAN NGOQC
2.- Các phi vư chụp không å̉nh và tuần thám bên kia bên giới : Cục trưởng cục quân bảc.
3.- Mọi liên lạc với phòng vệ dâa sự: Ưy cho thỉ lănh ngành phòng vệ̣ dân sự.
4.- Phê chuẩn bản án của tòa án quân sự: Ủy cho phòng tồng quản trị.
5.- Chuẫn chi tài chănh (vô giới hạn) : Ủy cho cố vẫn tài chánh.

Tới nay, tôi họp phòng hành quân. Ảm danh cuộc hành quân chiếm eo biển Tiran là « Yotvat. »

Phòng quân báo cho phao tin đồn quân Irak đ̛ã vào Jordan, để tạo ấn tượng rẳng mự đich các hoạt động của chúng tôi chỉ nhẳm vào Jordan và Irak" mà thồi (Phòng quân báo thành công đến nỗi chính phòng hành quân cững bắt đầu muốn tin vào nguồn tin giả này).

Không hiều Jordan sẽ tham chiến giúp Ai Cập hay không. Đa số tin là có. Chúng tồ không thề nghĩ rằng chính phủ mới thân Nasser do Nabulsi làm thủ turớng, và Ali Abu Nawar làm tồng tham mưu trưởng lại muốn làm mất lòng Aị Cập. Dù sao, chúng tôi củng phải đặt giả thuyét là Jordan sẽ tấn cống chúng. tôi vào ngày $\mathrm{N}+2$ hay 3 , và phải chuần bị ké hoạch đỡi phó thich đảng trên mặt trận Jordan.

Rời văn phòng lúc nửa đệm, tôi liếc nhìa qua mấy phơng bền cạnh. Trong một căn phòng, mọi người đang soạn các lệnh cần thiết cho hành khách cơn ngủ trên cac giường treo của chuyến xe lưa, lủe dó, bẵ́t buộe phạ̉ idừng lại giữa đường Tel Aviv -

Gaza - nểụ chúng tôi chiểm Gaza. Ở một căn khác, họ đang thảo một tuyên ngôn bẳng tiếng Ả Rập gửi cho dân chúng ở Sịnai. Chưa bao giờ tôi thấy cả mọt quân đội bận rọ̀n như vậy.

## Ngày 27 tháng Mười 1956.

Chiếc tàu Pháp chở 200 chiẽ̛c xe vận tải $6 \times 6$ có bánh trược phát động hôm nay cứu vằn tình thế. 100 chiếc được cấp phát cho lữ đoàn nhảy dù 202 , lữ đoàn này sẽ chiếm trục lộ Nakhl, di chuyền trên con đường băng ngang sa mạc này đến găp đơn yị thuộc hạ đã nhảy dừ xuống Mitla. 100 chiếc còn lại trao cho lữ đoàa 9 , có nhiệm vụ đ̣i theo thung lüng song song vởi bờ biền phía tây của vịnh Akaba đề đến Sham e Sheikh. Sau khi trưng dụng một it xe dân sự chẳng thấm vào đâu, nều số xe của Pháp này không tới kịp, không biêt chúng tôi phải xoay trờ ra sao.

Chưng tôi quyết địnb, ngay đêm đầu tiên, đêm 29-10-1956, phải chiếm cạ̛c đồn biên giới của Ai Cập dể khai thông các đường tiến quân chinh. Các đồn này ớ Nitzana, Kusseima, Kuntilla và Ras en NakebTôi chấp thuận (sau khi đã được ông bộ trưởng quỗc phòng đồng ý) cho rút phái đoàn quan sát LHQ khỏi Nitzana. Thà đề họ phiền trách vì lệnh này, còn hơn bọ báo cáo các cuộ tậ̣p trung của các cánh quân sắp hành động.

Viên trưởng ngành phòng vệ dấn sự đề nghị ra
lệnh cho các thành phố lởn tắt đèn trong đêm ngà N. Tôi bác đề nghị này, vì như vậy chỉ gây thềm nghi ngại, lo lắng. Tôi vẫn quan niệm Ai Cập sẽ khồng tẩn công chưng tôi trong mấy ngày đầu, vi nghĩ rẳng đây chỉ là một cuộc trả đû̉a mạnh mà thôi. Tôi cũng khồng chấp thuận lời yêu cầu cho miễn lệnh « trưrug tạ̀p toàn diện 合 trong khuôn khổ tồn đọng viên của phöng vệ dân sự. Chiến dị̣ch sẽ rất ngắn, không nguy hại gì đến nền kinh té. nên không cần xểp đặt một kể boạch như trong một cuộc chiến tranh lâu dài Dî nhièn lệoh này không áp dựng cho ohững dịch vụ kbẩn yếu như điện, nưởc, và vấn đề nhân viên này sẻ được trac cho các ủy ban có thằm quyền cứu xét xem ai là người cần thiết đề cho miễn dịch,

Chỉ còn hai ngày nữa là chị̂̃n dịch khai diễn. Ngày mai, tôi đi thẳm binh chủng thiết giáp. Họ sẽ giữ nhiệm vư chịnh trong việc đảnh tan quân lực Ai Cập.

## Ngày 28 thang Mươi 1956.

Sáng nay họp với phòng tồng quản trị đề duyệt xét các tiến triển của việc tồng đọng viên quần trừ bị tại gia.

Trong hai ngày đầu, chúng tôi không áp dưng phương pháp gọi đọ̣ng viên khằn cấp, nền kêt quả không được như y muốn, vi các lý do ky̆ thuật : Bia chị sai : kbông nhật tu các sự thay dồi nơi cur trú,
do đ̛ó, nhiều quân nhân trự bị tại gia không nhện được lệnh gọi. Ván đề này gây nhiều trở ngại cho binh chủng thiết giáp. Thi du nhur lũ doàn 27, thoạt fièn, chỉ co 50 phần trăm đến trïnh diện. Phần lởn linh trử bị thuộc lữ đoàn này đều gổc gác ở Bông Ầu, tên họ, địa chỉ của hẹ đề bằng chữ Hung Gia Lợi, Lỗ Mã Ni , hay các chữ phiên âm, nên các bưu tín viên có nhiệm vụ tống đạt lệnh tồng dộug viên cho họ dọc không ra. Vì vậy, ngày hôm kia, lệnh tông đơng vièn được ban hành theo thủ tục khần cấp, và tinh binh đã có tiển bộ trông thấy. Sự thay đồi đó không phải chỉ nhờ ưu điềm kỹ thuạ̀t, mà phần lớn nhor tác dung tâm lỷ. Chưa tuyên bố tinh trạng khẩn cấp, các quân nhân trừ bị tại gia vẫn tưởng đây chỉ là một cuộc trăe nghiệm guồng máy ậ̛ng viên như thường lệ ; nhwrag khi thấy lệnh gọi lần này là dê hành qưân thực sự, thì cả những người chura nhận được lệnh củng đô xò về đơn vị cưa hợ. Mỗi dơn vị chỉ cần vài người nhận được lệnh và đi trình diện, là những người kháe cũng biết tin và đến căn cứ ngay.

Chúng töi dự định động viên trên 100.000 người, 90 phần trăm đã có mặt. Thực ra, chính chúng tô cũng không ngờ kết quả lại tốt đẹp đ̛ẽn thế Tỉ số cao đó phản ảnh một tinh thần tình nguyện, một yếu tó quan trọng hơn là số lượng đã đạt được.

Nhưng tinh thần tình nguỵ̣̂n ấy cũng làm tôi bực mình không it vì các tư lệnh quân kba đã tự y gọi nhiều hơn quân số ấn định, bất cbấp chỉ thị đã ra. Bọ tư lệnh quân khu bắc gọi quá 2.000 người, bộ tư lệnh
quân khu trung quá 1.500 người, và quân khu nam quá 1.000 người.

Song vấn đề chinh của đọng viên lại là xe cộ. Lệnh trurng dụng gửi cho 13.013 chiễc xe (chắc 2 con số 13 này do 1 anh chàng thư ký quân đội không mè tín nào đó ghi vào.) Hinh như chí tống dạt được khoảng 60 phần trăm. Thoạt tiên chúng tôi nghĩ rẳng có lẻ cảc chủ xe không muốn trao xe cho quân đội sử dụng nên lảnh mặt khộng chịu nhận lệnh nhưng lúc cho quân cảnh và cảnh såt đến tận nơi trao cho họ, tunh trang vẫn không co gì thay đồi. Một ly do chính khiển chúng tôi phải bỏ cuộc là vì các phương tiện chuyền vận dân sự quá phức tập và thiểu tiêu chuần kỹ thuât. Tôi không biêt có đạo quàn nào trền trái đã́t nảy xuất chinh với mơt đoàn xe đủ màu, đủ cỡ đủ kiêu như đoàn xe chúng tôi hiện có không. Nathan Alterman (mọi thi sĩ Do Thái nồi tiếng, giũ một mục thường xuyên trên một tuần báo) có thề sáng tác một bài thơ thấâ ngôn bất hủ trên chiếc xe chỏ̉ đồ giặt, hay xe chở bơ trèn đường đên kêuh Suez (nếu anh chưa bao giờ đến đấy). Hơn nữa, nếu một hộp đồ nghề mất, mợt vỏ bánh xe nồ, chúng tôi coi nhự không dáng kê ; nhưng chẳng may chiếc xe bị lật, đầu máy vỡ, hộp số bề, thì trưng dụng chiếc xe đó còn bị lỗ là khác. Tôi sợ rẳng minh đã ước tinh quá đáng; trên thực té, có lẽ chúng tôi cần it phương tiện hơn con sô đã dự trù.

Các quân nhân trù bị được biết sẽ có chiến tranh với Jọ ordan vì xứ này dê quân Irak vào lãnh thô minh,
và gia nhập bộ tư lệnh bỗn hợp Ai cạ̀p - Syria. Lời giải thich trên phù hợp với dư luận báo chi mấy ngày nay đem lại kết quả tớt, và chúng toi co thể che dậu mục đich cuộc tấn công này.

Nếu chúng tôi co thề đọng viên được đầy đủ ahân tài, vật lực cần thiết chọ chiến dịch Sinai trong vòng một tuần lễ, thì dù mắc bao sai lầm, khuyêt điềm, chúng tôi cũag coi như đã hoàn thành một giai doạn quan trọng bậc ohất, và xuyến qua các bản báo cáo mới nbất hôm nay, chắc chắn chúng tôi sẽ đạt được mức ấy. Như không quần chẳng hạa, việc động viên quân trừ bị đã hoàn tất trong vòng 43 tiếng đồnģ hồ.

Cuổi buồi họp với tồng quản trị, tôi yều cầu phải báo cáo tiến triển động viên hàng ngày, và pbải phân loại: bộ binh, thiét giáp, hải quân, và các đơn vị công dịch. Tôi chịu, không thề đọc nồi chồng hồ sơ bảo cáo nhân viền dày cộm, với những chữ tăt, những binh å̉nh obư rừng già.

Ngày 29 tháng Mười 1956.
Mười giớ sáng hôm qua, ông Ben Gurion mang vẩn đề chiến dịch Sinai ra trưởc hội động chính phủ để mồ xẻ và quyết dịnh. Chính phủ đã chấp thuận. Ong Ben Gurion cũng gặp đạí diện các đảng đới lập đề thông báo quyết định trên. Sau đó, òng ra một tuyên cáo chinh thức giải thich ly do dộng viên quâmatir bị.

Bản tuyên cáo nớj, vì các hoạt dọng quân sự cung nhự̂̀ định xâm lăng của khôi A Rập, một số tiều đoàn trừ bị được đọng viên để ‘chúng ta khồng bị tấn công bất ngờ từ phia bắc, đông cung̣ như nam tới, trong lúc chúng ta thiếu phòng thủ̉. Bản fuyên cáo kết thủc bằng mộ cầu nói cảan đọng mà những người từng cự ngụ trên giå̀ đát aty vẫn thương nói (trich trong ca vịnh, (121-4) : «Hä̉y xem, Chúa sẽ độ cho dân Do Thải, các ngươi sề không bị ru ngủ vả bỏ quén.»

Bản này, trườc hêt, đề gửi đến công chưng Do Thải điều đáng chú ỳ không phải chỉ ở những điều đã nói ra, mà còn ở những điều chưa đê cập đến : cả bài khong co khoản nào bảo đảm rầng chỉ đọng: viên trong một thời gian ngắn ; cũng không có khoản nào làm giạ̉o bớt tình trạng khần trương và cảm tưởng sắp đọng binh trong xứ. Về phương diện ngoại giao, bản tuyên cáo kêt án ỳ định xâm lăng của các quốc gia Ả Rập, do đó, Do Thái cần động viên đề co thễ thêm một đơn vị quân đội. No che dấu được mục dich thực sự của cuộc dọng viên, và phối hợp với các plươong tiện khác, chụng tôi lái sự chú ý qua biên giới Jordạ, làm như đó là nguyên do tạo nên tịnh trạng căng thẳng, và sẽ là nơi xầy ra các cuộc giao tranh.

Cưng lúc đó, chúng tồi nhbận được một điện văn của tồng thớng Hoa Kỳ. Trong điẹn văn này, cũng như trong bản văn trước, (ngày 27.10.1956) ông Eisenhower bày tỏ nỗi lo ngại về cuộc âọng viên của chúng tồi. Trong cả hai bức điện vău, ông gắn liền cuộc đọng viên vợi việc quấn Irak vào Jordan, và ông cho
biêt, theo tin tửc nhận được, thì chura co đơn vị Irak nào vào Jordan. Trong bức điện trả lời, ông Ben Gurion nhấn mạnh đến ý định xâm lăng của Ai Cập, và không hứa sẽ cho ngưng lệnh động viên. Khi biết có bực điện thứ hai đang gửi đễn, ông Ben Gurion rất lo ngại, không hiêuu nội dung nói gì ; nhưng lúc nhận được, và nghiên cửu kỹ lưỡng, ông cảm thấy dễ chịu hơn. Lời lê trong cả hai bức điện đó đều «nuớt trôì đurợc. Trong bực điện sau, lời cảnh cáo ở bức điện trược được lập lại một cách mạnh mẽ hơn: «Mọi cuộc phát động chiễn tranh từ phỉa quý chinh phủ, sẽ̃ làm nguy hại cho nền hòa bỉnh, sứt mè tinh hữu nghị giữa bai nước chúng ta).

Thêm vào đô, đại sứ Hoa Kỳ tuyên bố, ông đã nhận được chỉ thị phải di tản ngay tất cả công dân Mỹ ở Do Thải (khoảng 1800 người). Chúng tôi hứa sẽ giúp ông. Ống tiếp, lệnh đơ cũng đã ban chọ các công dân Mỹ ở Ai Cập, Syria, và Jordan.

Một việc liên quan đến cả chính trị lẫn quân sự cần chú ý là phải có một bài diễn văn cho phát ngôn viên quân đọ̣i - Tới nay, ngay sau khi nhạy dù xuớng Mitla, thê nào cững phải ra một tuyêen cáo chính thức. Tuyên cáo phải cửng rắn, nhưng không được tiết lộ ỳ định thực sự của chúng tôi. Sau khi thảo đi, thảo lại, tôi mang bản tin sau đây đễn trình ông Ben Gurion xin duyệt y : 'Phát ngôn viên tuyên bớ rẳng lực lượng quốc phòng Do Thái đã đột nhập và giao tranh với quyêt tử quân tại Ras en Nakeb, Kuntilla, và chiếm các vị trí phia tây ngã tư Nakhl, gần kênh Suez. Hành
dộng này tiếp theo các vụ tấn công của Ai Cập vào công cuộc chuyền vận của Do Thải, trên mặt đắt cũng như trên mặt biển, với ý định phá hoại và tièu diệt đời sống hòa bình của các công dân Do Thái‘.

Tôi thấy ông Ben Gurion đau nẳm liệt giường, nhiệt đọ lên gần $40^{\circ}$, hình như ơng bị cúm. Ông mệt vì nhiưng suy tính và phải sống trong tỉnh trạng căng thẳng trong mấy tụần qua, nhưng vẫn tiểp tục làm việc, và khi tôi từ giã, quay vội về bộ chỉ huy của tôi (dã di chuyền khỏi bọ̀ tồng tham mưu), vẫn còn ông bọ trưởng ngoại giao đợi đê đượe hội kiến.

Tinh hình ngoại giao với Hoa Ky̆ rất phức tạp, và không được tớt đẹp lẳm. Do Thái muốn và cần thắt chặt tinh thân hữu với Hoa Kỳ, lại bị dặt trong tình trạng nan giải, có khi phải làm trái lại ý định thự sự của minh, vi bắt buộc phải đối phơ với những hỉanh động thù nghịch của khối Ả Rập : Phong tỏa vịnh Akaba, sự khủng bố của bọn quyểt tử quân và cíc chuần bị đề xâm lăng Do Thái bằng quân sự, Hoa Kỳ nhất định phản đôi các hoạt động quân sự của Do Thái, nhưng lại không ngăn chận được các hoạt đọng chông Do Thái của khối Å Rập. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn Khăng khăng không chịu nhượng bay bán vũ khi cho Do Thải, đề mặc chủng tôi cho khới Ả Rập xâu xé, vì những nước này tha hồ lấy vŭ̃ khí cảa khới Cộug Sản.

Sự phi lý của Hoa Kỳ về tình hìnb Trung Bông hiện tại, làm các nước đồng minh xa lánh. Anh và Pháp không cho Hoa Kỳ biết ỳ định tấn công Ai Cập của mình. Trong văn thư thứ hai ông Ben Gựion,
tồrg thống Eisenhower nói, căn cứ trên bản tuyên ngôn tam phương ngày 25-5-1950 (Do Mỹ - Anh Pháp ký kết, bảo đảm sự vệ toàn lãnh thồ cho các nưởc Trung Đòng,) ông sẽ bàn về vấn đề an ninh Do Thái với hai nước Anb - Pháp. Trong cả hai bức điện, ông đều cho rằng cuộc chiến tranh sắp tới sẽ xầy ra giữa Do Thái và Jordan, và Anh-Pháp sẽ hợp tác với ông dễ ngăn cản cuộc chiến tranh này. Song thực trạng trái ngược hẳn với dự đoán của ông. Chiến trường không phải ở Jordan, mà là Ai Cập; Anh và Pháp có lê sẽ đưng cùng trận tuyến với Do Thái chống lại sự phản đối của Hoa Kỳ, chử không cùng Hoa Kỳ phản kháng Do Thái.

Theo tôi, không phải chỉ vì không biết rõ sự thực ; ly do chính khiến Hca Ky không đđén gần Do Thải được, vì chinh họ cũng kbông tìm durợc giải pháp cho vấn đề gai góc mà chúng tôi đang phải đới phó. Tôi thấy chán cái câu trớng rỗng của tồng thống Hoa Kỳ trong cả hai bức điện : «Chỉ có hòa bình và thông cảm mới mang lại tình hình sáng sủa được ». Rồi ông vuốt ve Do Thải : «Tôi cũng liên lęce với các quốc gia Trung Đông khác, yêu cần họ ngưng ngay các hành động gây hấn có thề đưa đến chiến tranh. » Những lời hứa đẹp đẽ đỏ chứa đựng mấy phần sự thực, và ông sẽ làm cách nào đề đụng chạm đên hành động khủng bố của quyết tử quân, việc ngăn cản không cho tàu bè Do Thái qua kệnh Suez, hay phong tỏa vịnh Akaba của khối quân sự Ai Cập - Syria - Jordan?

Tôi tin chắc ră̆ng Hoa Kỳ dùng áp lực quân sụ
aới với nước tòi chỉ nhằm mục đích bành trướng ảnh hurởng của mình ở Trung Bông, chứ chả có cảch nào giải quyết vấn đề Do Thái với các nưởc Ả Rập cả.

Tại bộ chỉ huy, bầu không khí rất phấn khởi. Không phải mọi người reo hò gì. Trái lại, ai nấy đều nói trầm giọng, đi đưng thận trọng như bưng chồng ly cồ trèn tay. Nhưng những cử chỉ của họ đều cho thẩy, họ đang ng̉hĩ, tối nay, chúng tôi sẽ̃ phát động chiến dịch.

Tơi cảm thấy tình hình toàn quốc đều thuận lợi cho chiến dịch này, mặc dả̃u đối với họ, khồng gl xa lạ, và cũag khòng gì làm cho bọ ghét hơn là chiến tranh. Những chàng thanh niển chura nhận được lệnh gọi, đ̛ã hăng hái trình diện đơn vị của họ, cũng chinh là những chàng trai đã ra đi xây dựng nhà máy cộng đồng, ấp cộng động, với lý tưởng được làm một công nhîan bỉnh thường, trong một xã hội công bẳng. Lý do bắt buộc mọi người phải tham gia chiến dịch này, cung không khác yếu tố đã thúc đầy mọi nỗ lực của cả ba thể hệ vừa qua là phục hưng quốc gia Do Thại. Mọi ngurời đều cho rằng, chiên dịch 'Kadesh' một ám dañh chưa được phồ biến này, dược nối liền vởi những giai đoạn di cur lén lút, chọc thủng vùng đất luru đày Bevin, tiển lèn lậ̣ các ấp cộng đồng ở Negev, nơi cấm địa, và còn là 'tờ giấy trắng' dưới thời bảo họ̣.

Trong giởi các sĩ quan cao cấp, họ còn nghî rẫng đấy là một co hội đề thanh toán vấn đề, rẳrg «ngày mong đợi» đ̀ã đén, để sau cùng, thoát khỏi cảnh cay đắng mà họ đã phải chịu đựng suốt tám năm, kề từ
ngày thành lập quốc gia Do Thái đến nay. Tám năm, người Ả Rạp liên tiếp đe dọa tiêu diệ̣ Do thái, kèm theo biết bao cuộc khủng bố và những hành vi thù nghịch khác. Trong mấy tuần sau khi có lệnh báo dộng, các hoạt dộng tuần tiễu, không thám, sắp xếp ké̉ hoạch, tồ chức, thật là nhộn nhịp ; tuy nhiến đa số sĩ quan vẫu chưa tin chúng tôi sắp đi hành quân thực. Mọi người đều nghĩ, sau cùng, như thường lệ, sể có lệnh hủy bỏ chiến dịch, hay một cấu quen thuộc : «Hoãn đến khi có lệah mới»).

Tôi thì không đồng ý hẳn với thái đọ đó, nhưng lúc nào cunng có cảm tưởng, mình như một kẻ ăn mặc xềnh xoàng, giữa cảnh ngựa xe nhur nurớc, áo quà̀n như nềm. Thải độ đó không hẳn do bản tinh trời sinh. Thực ra, tôi cho rằng thời cơ thuận lợi đêa phát động chiến dịch đă qua. Đáng lễ ngày đơ phải là ngày 25 , bốn ngày trước đây, và ngay bấy giờ, không có gì bảo đảm là chiễn dịch sễ không bị đinh hoãn. Tôi biết rõ tinh bình chỉnh trị sẽ phức tạp đến mức nào, nếu Do Thải mở cuọc hành quân đKadesh»; và tôi rẫn sợ rằng, bất cứ lúc nào, ông bộ trưởng quốc phờng cŭng có thề gọi tồi đên và cho biét, tinh hinh chinh trị bắt buộc chưng tôi phải ngưng chiến dịch này.

$$
\begin{gathered}
C H U O N G \quad N A ̆ M \\
P H A T D O N G \quad C H I \hat{E} N D I C H
\end{gathered}
$$

Ngày 21 thảng Mườ 1950.
BỚN CUỢC HÀNH QUÂN TUNG RA TRONG ĐÊM kibai diễn chiến dịch (29-30/10/1956) : Mitla, Ras en Nakeb, Kuntilla va Kusseime. Cuộc hành quân thứ nbất bắt đầu lủc 17 giờoa, có ohiện vụ thả 395 linh nhảy dù xuống chiểm đèo Mitla. Ngoài mục đích chính là kiểm soát ngã tư con đường Nakhl-Suez và Ismailia - Tor, cuộc hành quân nảy còn để thử xem kê hoạch của chúng tôi có đánh lừa được bộ tham mưu Ai Cập không.

Cuộc nhảy dù không gặ tai nạn nào đáng kê. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 13 người bị
thương nhẹ. Họ cất cánh lúc 15 g 20 trên 16 chiếc vận tải co Dakota, bay làm 4 chuyến, mỗi chuyến chở một Đại đội.

Chủng tôi ngại nhẫt là những vận tải cơ này bị Ai Cập khám phá sẽ cho phi cơ chiển đấu lên tấn công. Những chiếc Dakota bay chậm, mỗi chiéc chở 25 người lính, với đầy đ̛̉ủ trang cu cá nhân, sẽ là những con mồi ngon cho mảy bay Mig của địch. Hơn nữa, vùng nhảy dù chỉ cách phi trường Kabrit của Ai Cập 45 dậm. Căn cứ không quân của chúng tồi thì cách đấy hàng trăm dậm. Đề tránh màn lượi Radar của Ai Cập, các máy bay Dakota phải bay thật thấp, chỉ cách mặt đất 500 bộ, và đến sát vùng thả dù mới lên cạo 1500 bộ. Hộ tống đoàn vận tải cơ là đoàn Meteor, trong lúc đó, 12 chiéc Mystere bay dọc theo kênh Suez đê đề phòng phi cơ Ai Cập bay đến đơn đánh các máy bay bạn.

Các Dakota tới và thả dù xuống Mitla, không gặp chiếc phi cơ Ai Cập nào. Nhưng khi những chiếc Mystere xuất hiện trên nền trời Kabrit, dĩ nhiên địch nhận ra ngay. Lập tức, họ phấu tản báy bay đang đậu dưới đât. Lúc đoàn Dakota về căn cứ một cách an toàn, chủng tôi mới thấy dễ thở.

Không ai dám đoán chắc Ai Cập không có tin tức, và cüng không nghi ngờ gì về ý định của chủng tôi. Nếu trường hợp không may trên xầy ra, thì chúng ta có thề tưởng tượng thấy rõ bình ảnh phi đội vận tải của Do Thái bị đoàn chiến đấu cơ đông như kiến, từ các phi trường gần Mitla bay lên cản đường và bẳn phá
thọa thich.
Có báo cáo cho biêt các phicông đã lầm, thả quân nhảy dù xuống cách xa điềm ấn định 3 dậm về phía đông, làn họ phải đi bộ mất hai tiếng đồng hồ. Luc 19 g 30 , đơn vị nơi trên đến đıềm ấn định, tức đài kỷniệm Parker (Bại tá A.C. Parker, toàn quyền Anh tại Sinai từ 1910 đên 1923). Lúc 21 g 00 , phi co thả dù tiếp tê thêm cho họ, theỏ đúng kê hoạch : 8 xe jeep, 4 đại bác không giật $106 \mathrm{ly}, 2$ súng cối 120 ly , đạn dược và trang cụ cá nhân.

Trưởc đó ít phút, toán tuần tiễu đơn vị này gặp 2 quân xa Ai Cập. Một chiếc bị phẩ hủy, còn chiếc kia quay đầu chạy thoát về phia Nakhl.

K̀hơng hiều mỏm đất quân nhảy dù đang trấn giữ đó có phải là điềm thuận lợi nhất không. Thoạt tiên chúng tôi định cho nhảy xuống đầu tây đèo Mitla. Nhưng không ảnh chụp ngày 16-10 vừa qua cho thấy nơi đó có 16 chiếc chòi, và không ảnh chụp ngày 28 , trước lúc nhảy dủ không bao lâu, cho thẩy có 23 cbiếc lều vải, và mấy chiếc xe. Dù chura rỗ y định của nhóm đó, chủng tôi cũng trảnh bằng cách cho nhảy dù xuống. đải kỷ niệm Parker ở đầu đông đèo Milta. Không hiều tại sao các không ảnh chụp ngày 16 không được chuyền đến lữ đoàn dù. Họ ctỉ̉ nhận được nhiệm ảnh: thứ hai chụp vào đêm 28 , rạng $2^{9}$, mới biết các tin tực trên; và việc thay đồi điềm nhảy mới được quyết địnnh đêm hôm qua.

Giờ này, cả đơn vị đang đào công sự phòng thủ gần đải kỷ niệm Parker, và cũng trong đêm nay, tôi
sẽ̃ ra lệnh cho họ tiến về phía tây. Trong giai đoạn hiện tại, không nên mở rộng hoạt động, khiêu khich quân đội Ai Gập. Chựng tôi sẽ̃ cố đừng đ̛̉ xẫy ra cuộc đung đọ nào trong vọ̀ng 2 it tiếng đồng hồ.

Vấn đề chinh yêu trong vòng 24 tiễng đồng hồ sẵp tởi là cán cần không lực. So sánh hai lực lượng này khồng phải dễ. Một mặt, các loại máy bay của chúng tôi khác hẳn máy bay của Ai Cập, và mỗi loại đều có ưu khuyêt, điểm riêng, tùy theo hoàn cảnh. Mặt khảc, khoảng cách cách từ phi trường đến chiến trường cỏ tầm quan trọng sinh tử, thì khoảng cách của Ai Cập ngắn hơn cụa chúng tôi nhiều. Bay đến Mitla, họ chỉ mất từ 2 đến 5 phút ; từ căn cứ không quân gần nhất của chúng tôi tới đó phải mất 21 phút. Nhur vậy, phi cơ của chúng tôi chị̉ bay đurợc trên vùng này 10 phút, nếu không sẽ hết xăng.

Thêm vào đó, ta phải so sánh tài nghệ các phi công, hoạt động của Radar, việc bảo trì phi cơ, trình độ kỹ thuật của các chuyên viên dưới đất, và hàng chục yếu tớ khác không kẻm phần quan trọng để đánh giá không lực.

Không quân Ai Cạp dùng toàn phản lực, trong khi Do Thái chỉ trộng cậy vào một it máy bay cánh quạt. Được biết Ai Cập đã nhận của Liên Sô 200 chiễn đẩu co Mig-15, và khoảng 50 oanh tạc co Ilyushin 28. Vấn đề khó là phải biết có bao nhiêu chiếc trong số đó đã
được tồ chức thành cảc phi đoàn, với đầy đủ phi công và các chuyê̂n viên được buấn luyện tinh thuc. Trước kia, chúng tôi đã thấy họ có 8 phi doàn phản lự : 4 phi doàn Mig-15, 4 phi đoàn Meteor và Vampire, mổi phi đoàn có từ 15 đển 24 chiêc.

Đỡi phó với 8 phi đoàn phản lực đó, chúng tôi có thề đưa ra chiến trường Sinai 5 phi đoàn phản lựe, tồng cộng 79 chiểc : 37 chiếc Mystere, và 42 chiếc vừa Meteor, vừa Ouragan. Về oanh tạc cơ, chủng tôi có 2 chiếc máy bay cánh quạt $\mathrm{B}-17$, đề chống lại 2 phi đoàn gồm 36 chiếc Ilyushin 28.

Tôi biết quân đọ̣i các nưởc Tây phương đă đưa loại phi cơ cánh quạt ra bẵı phế thải từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn phải dùng. Chúng tôi có 64 chiếc loại ấy : 28 chiếc Mustang, 13 chiếc Mosquito, 21 chiêc Harvard, và 2 chiêć $B-17$. Trong tồng số 143 chiếc hiện hữu của chủng tôi, chỉ có một nửa phản lực, nửa còn lại là cánh quạt, đề chống với từ 150 đến 250 chiếc toàn là phản lực của địch. Đúng là châu chấu đá xe.

Tư lệnh không quân Do Thái còn nói, tuy vậy, - bảng so sánh trên vẫn còn lạc quan, và chưa phản ảah đủng thực trạng. Theo ông, troug số 37 chiếc Mystere, chỉ 14 chiếc sử dụng được, và nhữgg chiếc đó chỉ được trang bị đại bảc 30 ly , vì chưa nhận được bom và phi đạn. Hơn nữa, đa số phi công còn tập sự, chưa tham chiến lần nào, và cững chưa xong giai đ̉oạn huấn luyện, máy bay tốt nhất của chúng tôi là Mystere, mới tiếp nhận một it vào tháng 4 năm nay, phần lớn mãi tháng tám mới đến. Tôi hoàn toàn đồng ỳ yằng nhậa
xét và ưởc tính của ông không sai ; Nhurng nếu ảược đên thăm các căn cứ khêng quân, bạn sẽ thấy tinh thần hăng say và tự tin của các phi công, khác hẳn với hình ảnh không mấy phẫn khởi khi phân tích các bảng thống kê. Khả năng hai lực lượng phải được trẳc nghiệm trên bầu trờị, chứ không phải chỉ căn cứ vào các con số trên bàn giấy, và trong cuộc chiến đấu, yếu tố quyết định sẽ là tinh thần hy sinh và sự thiện chiến của các chiên nĩ.

Lúc 22 g 30 tối nay, thành phần lưu ạ̛ọng của Lữ đoàn 202 dù sẽ đến bắt tay với đơn vị đã nhảy dù xuống trước tại đài kỷ niệm Parker. Các đơn vị còn lại của Lữ đoàn vài giờ sau cũng sễ tới nơi. Họ kbai thông truc lộ này dài 190 dậm, trong đó có 125 dậm nam trên lãnh thồ Ai Cập mất 28 giờ đồng hồ. Theo kễ hoạch chúng tôi dự trù công tác này sẽ̃ hoàn thành trong vòng từ 24 đ̂̉n 36 tiểng.

Đó là trực lộ NAKHL, và quân Ai Cậ́p bảo vệ trục nầy bằng ba vị trí phòng thủ : Kuntilla ở sát biên giới Do Thái, Thamad và Nakhl. Đồn Kuntilla, co một trung đội coi như bỏ trốnģ, vì vừa thấy quân Do thái đến gần, họ đã rút về Thamad. Có chạm súng ở Thamad, cũng như ở Nakhl, linh Ai Cập vừa nghe súng nổ đã bỏ chạy hết.

Trong số những khó khăn mà Lữ đoàn gặp phải trên đươơng tiến quân, có lê việc chiếm các đồn địch là những khó khăn nhẹ nhắt.

Vấn đề khơ khăn nhất là tồ chức kỹ thuật, và nhẩt là thiêu phương tiện thích hợp để di chuyền qua
sa mạc. Thoạt tiên Lữ đoàn được hứa cấp 153 chiêc vận tải $6 \times 6$. 24 giờ trước giờ H , họ được báo sẽ đurợc cấp 90 chiếc. Đến giờ xuất phảt, họ chỉ côn 46 chiêc.

Các đồ trang bị phụ khác cŭng không khá hơn. Đáng lê có 5 chiéc xe cứu thương, họ chỉ có 1 . Thay vì 4 xe kéo chỉ có 1 . Công binh không có dưng cụ và các vỉ sắt đề lát ohững đoạn đường khó đi. Cả đoàn xe không có một chiếc chìa khóa xiết bù loong bánh xe , và nếu chiêc nào hư bảnh chắc đành phải bỏ lại.

Đề trảnh tiết lộ, Lür đoàn đurợc lệnh tập trung tại Ein-Hussub, trên biên giới Jordan.

Lữ đoàn rời điềm tậ̣p trung trễ mất bốn giờ, mặc dầu sự tồ chức vẫn chưa hoàn bị cho lắm, nhưng giờ H đã gần đến Lữ đoản không thề trì hoãn được nữa.

Đoàn xe của Lữ doàn vượt trên 60 dậm đường, từ biến giởi phía đông đén biên giới phia tây Do thải, băng qua sa mạc Negev, mất 9 tiếng đồng hồ, và vượt biên giới gần đủng giờ ấn định. (chỉ trễ nửa tiếng) Đoạn đường này cüng làm một mở xe bị kẹt : chiêc thì dinh cững trong bãi cát, chiêc thì hỏng máy, đa số thuộc loại bánh trước không được truyền động và phải bỏ lại khá nhiều. Thiết giáp cũng vậy, lủc khởi hà̀nh tại Ein-Hussub có 13 chiêc, nhurng khi đên Kuntilla chỉ còn 7 chiếc.

Song dù đủ hay thiếu xe, bộ chỉ huy Lữ đoàn vẫn cho lệnh tiến đên mục tiều. Khi thấy Kuntilla trống rỗng, họ tiện nhanh đến Thamad. Thamad do hai đại đội địch trấn giữ nằm trền một mỏm nủi đá kiềm soát được cả vùng, rất có lợi thế phòng thủ. Chúng tôi bắt
đằu xung phong lúc 06 giờ 00 . Binh sĩ nhảy dù ngồi trên bán xich xa xồng thẳng vào vị trí địch; dưới hỏa lục yểm trợ trực tiếp của hai chiến xa (hình ảnh cu thể của con đường xấu này là, trong số 13 chiếc chiến xa của Lữ đoàn, chỉ 7 chiếc đến Kuntilla, ba chiệc đến Thamad kịp thời, nhưng lại bị lật mất một, thành thử chỉ còn hai chiéc thạm chiến ) linh Ai Cập đả bị màn bui do các chiến xa, bán xích xa tạo nên, che khuất không thấy gì cả lại còn mặt trời lúc này đă lên cao, từ phia sau linh ohảy dù chiếu thẳng vào làm bọ chói mắt địch, nhur giúp thêm binh sî Do thái. Sau 40 phút giao tranh, trận đánh chấm dứt, đồn lọt vào tay quân nhảy dủ. Cần nới rở là đồn Thamad được chuẩn bị phòng thủ rất kỹ lưỡag, có hầm hố và bãi mìn, traug bị cả đại liên hạng nặng và đại bảc khoong giật đầy đủ. Phía nhả́s dù có 14 người chết và 6 bị thương, linh Ai Cạp bị chết trền 50 .

Cuộc tấn công vào Nakhl bắt đầu lúc 17 gìờ 00 . Lực lượng chiém đồn này di tản qua Thamad, trước đồn nầv bị chiếm, và tiếp tục tiến đến Nakhl. Canh quân gồm hai đại đọi bộ binh được hai trung đội Pháo binh và hai chiến xa cố chạy theo để yềm trợ. Trận đánh kéo dài 20 phút, lúc 17 giờ 20 , haj đại đội phồng thủ của Ai Cập bỏ chạy, đề 56 xác chết và một số bi thurong.

Trước đó, một báo cáo cho biết co 4 chiến đẩu cơ Mig của Ai cập tấn công Thamad hai lần, sau khi đồn nạ̀ bị Do Thái chiếm, làm 3 binh sĩ bị thương.

Tời không rỗ đèm nay, có bao nhiêu quân sẽ
tới gặp đơn vị ở tại Mitla. Quân số của Lữ đoàn là 2.500 ngrừì, nhưng chẳc phải đề lại một phần để giữ trucc lộ và các đồn Kuntilla, Thamad, Nakhl. Lại cọn vấn đề xe cộ nữa. Hiện tại $2 / 3$ xe cộ của Lữ đoàn nằm kẹt dọc đường, nhưng tôi hy vọng phần lớn trong số này sẽ được kẻo lên và sửa chữa một cách nhanh chóng.

Thực lựe các đơn vị nhảy dù không phải chién xa, đại bác, mà trông cậy vào quân số, và đến lúc này họ mới bị vài tồn thất nhẹ. Hơn nữa, trong hàng ngũ họ càng ngày càng có thêm nhiều người mới tới, dó là những binh sĩ trừ bị nhận được lệnh gọi trễ, nhữag người đang nằm bệnh viện hay dự khóa trớn đi theo các bạn đồng đội. Dù găp nhiều trở ngại, khó khăn bất khả kháng hay không. Họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chính là mở đurờng, đến liên lạc đurợc với đơn vị đã nhảy dü đúng thời gian hạn định, với tổn thất khòng đàng kề.

Vị trí Ras-en-Nakeb ở biên giới phía Nam cũng chiêm hôm qua, theo đúng ké hoạch. Tin tình báo cho biêt đồn này do hai trung dội lưu đọng Ai Cập trấn đóng, được các toán tuần tiều thuọ̣c tiểu đoàn cơ giới biên phòng yềm trợ. Việc chiếm cư này được trao cho Bọ̀ chỉ huy tiễu khu Eilat, và chúng tôi biệt phái cho tiều khu này ba đại đọi thuộc Lữ doàn 9 . Lúc mặt trời lặn hôm qua, một đại đọi trinh sảt xuất phát, từ Eilat đi vòng qua dớe chưởng đạon và «thung lüng. mặt trăng », cbiếm ngã tư đường Ras-en-Nakeb Thamad - Kuntilla - Sharme e-Sheikh.

Lúc 21 giờ 00 , công binh gỡ min, làm một lối đi qua bãi min xong, và mở một con dường từ Ein-Ne_ tafim đến đồn Ai Cập. Khi đại đội này tiến sát đồn đụch, họ chỉ nghe thấy một tiếng súng duy nhất, Iủc tràn vào đồn thì chẳng thấy ai cả.

Trưởc bình minh, họ thấy có 3 chiếc xe jeep Ai Cập đang chạy về phia ngã tur. Đơe vị trinh sát liền nồ súng. Một chiếc bị hạ, bỏ lại, 2 chiếc kia chạy mất.

Khi nghe vị chỉ huy trận đánh báo cáo «thật là kỳ dị̀, tôi đoán không phải ông nói đến thái độ của lính Ai Cập, mà là phong cảnh. Khắp sa mạc Neger, không đâu cảnh sắc huy hoàng bẳng vùng phụ cận vịnh Eilat. Giấc mo đẹp nhất cuñg không gọ̣i hết được vẻ đẹp phối họp giữa biền cả, sa mạc và mỏm đá hoa cương nhô ra biền, rực rỡ như màu sắc trong bức tranh của Chagall.

Sáng sớm hôm nay, Lữ đoàn 4 cũng đã Cbiếm Kusseima. Tồn thất chúng tôi là 4 chiếc, 36 bị thương; Phia Ai Cập có 45 chết, 370 bị bắt, trong số này nhiều người bị thương.

Vị tri Kusseima do hai tiểu đoàn vệ quốc quân, và một đại đội trinh sát (có lẽ thuộc thành phần cơ đọng biên phòng.) Thêm vào đó có một đại độ thuộc tiểu đoàn 17 Ai Cập đóng ở cao địa Ras Matmór cưng thuộc khu vực phòng thủ Kusseima.

Lữ đoàn 4 của Do Thái toàn là linh trừ bị, gặp đủ bebó khăn vì phải động viên vội vàng và tung ra trận ngay. Lệnh gọi không hiểu sao tới lữ doàn trễ, do đó, nọ chỉ có 48 tiếng thay vì 72 tiếng đồng hồ đề đọng
viên. Sớ bưu tin viên đđê tỡng đạt lệnh gọi tương đối it, thành ra đa số không nhận được lệnh gọi kịp thời ; hoặc khi đưa lệnh đến thi gặp đủng lúc chàng lính trừ bị đó vắng nhà. Sau cùng, cững có tới 80 đến $90 \%$ quàn nhân trừ bị tại gia đén trình diện, nhưng phần nhiềụ tởi trễ,

Các sĩ quan không đủ thì giờ nghiên cứu dề biết rõ nhiệm vụ Tư Lệnh phó lữ đoàn mới được chỉ địnn cùng trong ngày đọng viên, còn các tiểu đoàn chỉ biết mưc tiêu của mình trước trận đánh có 24 tiếng.

Khó khăn chính cũng vẫn là chuyè̀n vận. Điểm tập trung ấn định cho lữ đoàn này là Bir Hafir, phia nam Beersheba 43 dậm, và cách Kusseima 12 dậm. Bọ tư lệnh quân khu Nam cho biết lữ đoàn có thể di chưyền tởi tận nơi bẳng phương tiện chuyển vận thông thường. Lúc bình thường thl y kiến trện củng xác đ̉ang, nhưng bấy giờ, hàng đoàn chiến xa và xe hạng nặng đẩ đi trên đường Bir Hafir, nghiền lớp đất trên thành bột, dày hàng chục phân, cho nên chỉ xe có bánh trước phảt động mới đi trên đường này đurợc. Chẳng bao lâu, những chiéc xe chớ bơ sữa, xe chở nước đả, xe đò bị trưng dưng đề chuyển quân đều bị mẳc kẹt hết. Trước tinh cảnh khó khăn ấy, vị tư lệnh lữ đoàn không còn cách nào hơn là cho binh sĩ chỉ mang theo súng dạn leo lên những chiếc xe có bênh trược phát đọong, các đồ trang bị phụ, đạn dược dự trữ, min, dây kẽm gai v.v... đều quăng lại lề đường, hy vọng sẽ trở lại lấy sau.

Đấy chưa phải là rủi ro duy nhất của lữ đoàn. Tại

Beersheba hai chiếc xe chở quân đụng nhau, làm 13 người bị thương. Lưu thông bị trở ngẹi, và đoàn xe phải đi vòng qua thành phố, trề một con durờng do dáy. Người hướng dẫn đoàn xe lại không thuộc địa thế, đi lạc vào một giòng suối khô dưới chân ngọn đồi lạ, khống đúng với lọ trinh gní trong kě hoạch. Lữ đoàn đã phải di chuyền láu hơon thời gian cần thiết lại còn mất khá nhiều thì giờ qui dề hỏi đi hỏi lại một cách vô ich.

Giờ H trước địuh vào lúc 23 giờ ngày 29 ; lại phải dời lại lúc 3 g 30 sánig hôm sau. Chỉ có một đại đọi mà mục tiệu là cao địa Sabha hoạt động đêm đó (vì máy truyền tin hư nên đơn vị này không nhận được lệnh hoãn giờ H). Nhưrng cả đơn vị này cũng không may mẳn gì. Họ đi lầm đường nèn đến tấn cồng đồn tiểu Sabha, thay vì tại Sabha đồn này bỏ trống. Sau đó họ thấy địa điềm đảng lẽ họ phải chiếm cũng bỏ trống, như vậy sự lầm lẫn của họ cũng chẵng có gì tai hại.

Cuối cùng, lúc $04 \mathrm{~g} i \mathrm{ờO}_{0} 0$, quân Do Thái tấn công vào Kusseima và tất cả sai lầm của chúng tôi đều được linh Ai Cập sửa thành đúng cả. Họ bỏ chạy hểt. Chỉ có mấy đồn ở các cao tịa phia tây là chống cự mạnh mẽ. Nhưng đơn vị trinh sát của lữ đoàn, lúc này bỗng nhiên trở nên xuất sắc, đến tăng cường, lật ngược cán cân lực lượng. Lúc 07 g 00 , Kusseima nằm trong tay lữ đoàn. Đồng thời lữ đoàn 7 thiết giáp cũng tiến vào Kusseima, Bộ tư lệnh qụ̂n khu Nam đưa lữ đoàn này đến vì sợ trận đánh kéo dài, và kết quả không được nhu y.

Viếc chiêm cữ Kusseima kêt thuc giat doạa mợđầu, chêen dịch bốn muc tiêu phải chiém trong đêm đâu la Mitla, Res-en-Naked, Kuntilla và Kusseima dä

 dù tại Milla không còa bị cô lập nưa.

Ngày 31 thäng Muơti 1950.
Trên çiniến địa, quấn Ai Cập pbản ửng đưng nhur ý muớn củá chưng tôi. Phần lởn cảc tiển đồn has-en-Naked, Kuntilla và Sabha ầu bỏ ngỏ khơng chỡig cur gi cả. Còn ơ Kusseima, Thamad va Nakhl, có chớng
 tôi vẫn cử iốn vả lại hẹ nghẹ có le quaia Do thải chi mươn đường qua vị tri ho mà thôi nên bỏ chayy, không cố chơng giữ. Nhiệ̀u lúc chựng tôi vừa xồng vào tợi đồn linh Ai cập đã hàng hết, thành ra không cỏ nhựng trận đảnh xáp lá cà. Ta thây con sớ tử thương của địch tương đôi nhiều và sô bị bắt làm tư binh trong céc trận đánh trềz trục 10 Kuntilla-Milla tương đỡi it là do ky thuật tác ehién của linh nhảy dù, chư Ehōag phải do sức cham cư mãnh liệt của linh Ai cập.

Ở trên khòng tiều đoàn cưa chưng tôi về sự frat đũa của khồng quân Ai cập trong giai đoạn mở màñ này không sai ; Nêu chúng tôi không oanh kich cte ph ${ }^{\text {i }}$ trùveg wa ho, ho cung khong nofl rọng pham vi hoat

## đọng quá biên giớ Sinai.

Trận không kich dầu tiên của Aì Cập diễn ra tử 07 g 30 đển 09 g 30 sáng ngày 30 . Bỡn chiêc Vampire bay thám thịnh trên đầu cánh quân ở Mitla và đoàn quân đang di chuyền từ Kuntilla đên Nakhl. Hai cặp Mig 15 theo sau liệng xuống bắn phá tại Mitla và Thamad, làm bốn người và mọt máy bay thám thinh đậu dưới dất tại Mitla trúng đạn; ở Thamad cuing co 3 người bị thương.

Sau trận này, các hoạt động không quân trong ngày cưa Do Thái khả quan hợn. Theo kê hoạch lúc trời sáng phi cơ của chúng tối phải bay quanh vùng Mitla và hộ tống doàn quân di chuyền trên trục lộ Nakhl. Nhưng đến lúc phi cơ Ai Cập bắn phả, không hiểu sao chẳng thấy chiếc phi cơ bạn nào cả. Từ lủc 10 giờ 30 trở đi, lưc nào cũng có các phi tuần bạn bay trên trời, và không quân được phép tấn công các mục tiêu dưới đất của Ai Cập, cūng như chận đường các phi co của địch tại căn cứ gần Mitla. Buồi chiều, có một trận kbông chién xầy ra trên phi trường Kabrit, giứa 12 chiếc Mig của Ai Cệp với 8 chiêc Mystère Do Thái. Hai chiêc Mig bị hạ, 2 chiếc khác co lê trủng đạn. Phía chúng tôi co 1 chiếc Mystère trúng dạn nhưng cố về được tới căn cứ và bạ cánh một cách an toàn.

Dù nhiệm vu chinh của khơng quân là yềm trợ cho lữ đoàn 202 ở Mitla, các phi cơ của chủng tôi cũ̃g tấn cồng nuhiều mục tiêuu dưới đã́t của Ai Cập, phần lớn là các đoàn xe, pháo binh di chuyện từ kênh Suez về phia Mitla. Những trạn đánh này, dù rẫt gần phi

TRÂN HOAN NGOC
trường Ai Cập, nhưong it thăy phi cơ dịch lên bảo vệ cho các cánh quân dười dất. Có lẽ họ tio càch tráoh né các cuộc giao phong chiến đắu co của chủng tôi. Trạn đánh không phải diễn ra giữa các phi cơ, mà giữa các phi công. Về điềm này, sự khác biệt giữa phi công Ai Cập và Do Thái đă biễu lộ rõ ràng trong phi vư cẳt đứt đường dấy điện thoại hôm kia của chụng tôi, trận oanh tạc tổi qua của Ai Cập.

Trong ngày N . khoảng 2 giờ trưởc khi quân nhảy dù nhảy xuống "Mitla, 4 chiếc Mustang của chủng tôi bay trên đường dây điện thoại căng giữa Thamad và Mitla-Kusseima - Nakhl để cắt cảc đường dây này. Máy bay buộc hai cái móc, định đề khi bay, sê dụ̀ng móc giựt đứt giấy, nhưng không thành công. Giá họ cứ bay về và báo cáo không làm được, cüng chảng bị trách mắng gì. Nhưng sau một cuộc thảo luận ngẵn với nhau qua làn sóng điện, 4 phi công quyết định thử liều dùng cánh máy bay cắt dây điện thoại của Ai cập ; và họ thàuh công một cách kỳ diẹ̀u, không có taí nạn nào xảy ra cả, dây cüng không quấn vào chong chóng. Nên biết dày chỉ chăng cách mặt đất có 4 thước.

Trái với thải độ liều lỉnh ấy, tên phi công Ai Cập dược lệnh lải chiêc flyưshin 28 oanh tạc một phi trường của chùng tôi đä tim cách an thân bẳng cảch thả bom xuống một ngọn đồi trơng gằn Jerusalem. Chì có môt trại chủ ở làng Ramat Rachel may mắn trông thấy điềm bom nồ, báo cho cảnh sát. Sáng hôm sau, Cảnh sát đến xem thấy nhiều miềng bom của Liên Sô.

Chúng tồ khồng rô chinh phủ Aicậ̣ sẽ đối pho
cách nào với bản tới bậu thư của Anh-Pháp đã trao cho họ lúc 18 giờ00 tới qua (giờ Do Tháiọ ) Có thề trong trình trạng đang bị đe dọa về quân sự hiện tại, Ai cập sể thay đồi các huấn lệnh đã̉ ban cho quân đọi. Lủc này chưng tôi đã có thề tồng kết các hoạt đọng sơ khởi của Ai cập để chớng lại cuộc hành quân của chúng tôi, dủ các tin tức vẫn chưa nhận đầy đử, và nhiểu tin chưa dược phối kiếm.

Câu hỏi đầu tiên là các nước Ả rập sỡ làm gì ợ hiện họ có giúp Ai cập không, và nếu giúp, thì bằng cách nào?

Kế hoạch của chúng tôi có vẻ thành công. Cbo đến giờ phút cuối cùng, nghỉa là cho đến lúc nhảy dù xuông Mitla. Bọ tồng tham mưu của tất cả các nước Ả rậ̀p đều tin quân Do thải sẽ vào Jordan. Do đó Jordan đã tăng cường hệ thớng phòng thủ dọc theo kiên giớì chung với Do thái. Các đồn bót trước kia do một đại độ đỏng giữ, bây giờ đóng một tiều đoàn. Cả Irak cunng gia tăng lực lượng dự địoh đưa vào giùp Jordan, và chuyền thêm mọt lữ đoàn nữa đến Habbaniyah. Bây giờ, Irak có một sư đoàn đầy đủ ở biên giớî Jordan-Irak, sã̃n sàng vào giúp quân đọ̣i Jordan.

Về phương diện cliến thuật, đây là một cuộe chuyền quân phờng thủ của Jordan. Nếu muốn tấn côngr Jordan phải tập trung quân chứ không thề phân tán lực lượng thành từng tiểu doàn đông dọc theo biêm giới. Sự tăng cường của lực lượng Irak cũng không cho thấy có điềm nào khác với ké hoạch liên quân Irak-

Jordan cũ, cả về quân số lẫn địa điềm tập trung. Như vậy khơng có dấu hiệu nào chứng tỏ có tinh hìns nghiêm trọng cả.

Song dêen qua, khi bộ tồng tham mưu Ai Cập nhận dược tin chúng tôi nhảy dù xuống Mitla, tấn còng Kus-seimá và Ras-en-Nakeb, chuyền quân trên truc lộ Kuntilla - Nakhl, hươoag về kênh Suez, thì bọ bắt đầu ahio thây y yịnh thực sự của chúng tôi, không biết bộ tồng tham inưu Ai Cập có yèu cầu các quấn đọi đồng minh của họ không, nhưng chinh phủ Ai Cập dă chinh thức kêu gọi các nưởc Å Rập xa gần, hãy cùng đánh Do Thải (có lể đề động viên dư luận trong khới Å Rập hầu dân chúng sẽ áp lực với chinh phủ của minh thi dúng hơn).

Nẫu là mọt bài tập quîn sự trện bản đồ, trên sa bàn, hay trong một cuộc thao dượt, thật không có gi giản dị hơn. Chỉ cần cho quân Jordạn tiến 12 dậm, quân Syria gần 30 dậm, thẹo đường chim bay, là Do Thái bị cắt làm ba khúc ngay ; Trên thực tě, không có dấu hiệu nào cho thấy Syria và Jordan định tiến quần như vậy. Hai xứ này có thề quấy rới khiến chúng tôi phảa để lại một phần lực lượng đề đới phó. Họ cũng cé thề pháo kích các làng mạc, đò thị (Jerusalem chẳng hạn), và làm cản trở các đường giao thông, hoặc những việc tương tự. Nhưng cho rẳng họ co thê mở aurợc một cuộc tấn công toàn diện vào Do Thải trong vòng 24 giờ là lo nghĩ quá đáng.

Cho đén hây giờ, chưa có gi chưng tỏ Jordan hay Syria dịnn tấn công Do Tháio Có lê cå dự đoán của
tôi rằng họ sẽ giúp Ai Cập cũng sai nốt.
Quân Ai Cập bị bất ngờ hoàn toàn. Dù mã́y ngày nay, báo chí khắp thế giởi đều nới đên cuộc động viên và chuẫ bị chiến tranh của chủng tôi, nhưng không bao giờ họ nghĩ rằng cuộc chuẫn bị đó lại nhắm vàohọ. Tồng tham nưu trưởng quấn đội Ai Cập, Abb-elHakim Amer, cùng một nhóm sî quan cao cấp đi thăm quân đội Jordạn và Syria năm ngày, mởi về nước hôm qua, theo đúng chượng trình. Tơi nghị, nếu khám phá ra đ̉iều gì có vẻ đe dọa tại biên giới nước mình, chắc ông ta phải vội vàng bỏ về ngay.

Các tù binh của lữ đoàn nhảy dù khai rằng, những. báo cáo đ̛ầu tiên mà bộ tỗng tham mưu Ai Cập nhận được là do một biệt đoàn thuộc tiễu đoàn hai cơ đọng biên phòng dóng tại Thamad gửi về. Linh của biệt đoàn này trồng thấy các máy bay Dakota đang thả dù, sau đó, lại thấy đoàn xe di chuyền về phía kênt. Suez, mới báo chọ cấp chỉ huy biết.

Tôi không hiểu Ai Cập nắm hết được tầm quan trọng cuộc chuyễn quân này của chúng tôi không, nhưng họ đã có phản ứng ngay : Lệnh báo động được ban cho toàn thề hả̉i, lục, không quân - Cảc oanh tạc cơ Ilyushine được lệnh sẵn sàng oanh kích các mưc tiêu trên lãnh thồ Do Thái - Lữ đoàn 1 tồng trừ bị được lệnh di chuyển đến El Arish, vả lữ đoản 2 dược lệnh đến tấn công cánh quân của chúng tôi vừa nhảy dù xuống Mitla ngay. Tất cả các đơn vị ở mặt Đông, mặt tiếp giáp với Do Thái, bao gồm bán đảo Sinai, giải Gaza, và khu vực kênh Suez, đều được lệnh tập
trung lưc lượng, dề phòng cân mật, sẵn sàng dăy lue mọi cuộc tấn công của Do Thái.

Hôm qua, tôi rất bực mịnh vì tur lệnh quîn khu Nam đã cho Lữ đoàn 7 thiêt giáp xuất trận trước giờ ấn dịh.

Dừ đả có lệnh chỉ được sử dung lực lượng thiêt giáp. Sau ngày 31, và đã được giải thich lý do tại sao phải làm như vậy, tư lệnh quân khu Nam vẫn cho rẳng phải khaị thác tời đa yếu tố bất ngờ lủc đầu, để đánh. chiếm bất cứ nơi nào có thê chiêm được, không nên bỏ lở cơ hội, nên ngay trong ngày $N$, ông đã tung hêt lực lượng dưới quyền chỉ huy của minh vào trận đánh.

Vì công viẹ́c phút chôt bề bộn, tơi không thê rà̀ir bọ chỉ huy thạt sơm nhur dư dịnh; và xe chạy trên đoạn đường về miền Nam nhỏ bẹp đầy quân xa, đại bác, mất nhiều thì giờ hơn tôi tưởng.

Tại Beersheba, nhin vào bộ tư lệnh quân khu Nam, không thấy mợt bóng sĩ quan. Tất cả đều đã đi theo các bộ chỉ huy hành quần hết. Gạ̣p vị tư lệnh này tại Beerotayim, cả hai chủng tôi đén thẳng Kusseima ngay.

Láng Kusseima nằm dưới thung lưng, còn trận đánh, trước khi chúng tôi đên vài giờ, diễn ra trên mấy ngọn đồi xunh quanh, nơi đơng quân của Ai Cập, nhưng làng cüng không tránh khỏi những dấu vết cửa chiến tranh. Mọt cưa hàng không may bị trúng đạn,
các giá, kê thống trơn, miềng cbai lo lêe rải tung tóe trên sàn nhà. Xác lạc đà nằm thành dẫy ơ ven làngchúng bị giết hại mọt cácḥ vô ich. Trong bụi cầy, mấy chủ linh ảang đuồi bắt mấy con gà quáa khôn lanh. Tôi thấy cảnh tượ̛ng vừa bi thảm, vừa mất nhân cách. Có lẽ cảm tượng này tăng lên nhiều vì tôi đang giận bộ tư lệnh quấn khu Nam.

Chuang tồi thấy đầu lữ đoàn 7 thiết giáp đã tới khoảng giữa dẫy đồi Ras Matmor, cách Kusseima 12 dậm. Đoàn tảiết giáp trền đường tây tién, tưng bự mù mịt suốt đoạn đường. Lữ đoàn này đã tiển sâu vào Sinai 25 dậm, trong khi đö, theo kê hoạch; thi lữ đoàn đảng lẽ̛ còn phải nằm bất động tại điềm tập trung là vùng Nahal Ruth, cách biên giới 25 dậm trong lãnh thồ Do Thải.

Tồi chợt nhở lại những ngày thơ ấu, đi chăn bò và say mê đuồi bưởm, nhiều cơn liều chết, vùng vẫy, vuột khỏi tay tôi. Tôi đỏ mặt nhìn chúng cong duôi bay mất về phía cánh đồng xa.

Trên đường đi, tơi đã nghe vị tư lệnh giải thíc̣ tại sao lạ̣ cho di chnyền trái lệnh như vậy ; và tôi cố nói cho ông rô những cảm nghĩ của tôi về thái đọ của ồng ta, trược khi chúng tôi gặp vị tư lệnh lữ dọàn. Bây giờ là lúc tôi phải ra lệrh.

Tồi đã biết rờ mình' phải ra lệnh gi, và tội nhìn rỗ cả đoàn xe đang quay đầu về Nahal Ruth. Về phương diện kỷ luật thì không thành vấn đề, vì nếu không đúng, ta có thề điều chỉuh sau; nhưng liệu có thể điều chỉnh được thành quả của chiên dịch này khòng?

Lự đọàn đấ xâm nhập Sinai 8 liéng dờng họ̀ Tư lênh quận khu Nam nói ông ra lệnh cho họ đi qự Kusseima, đệ tiến về Um Katef và Um Shỉhan, nhự̣̆g dã phải chận lại, trướe khi họ tởi đich, và không choo tấn cợg. Cüng như nhựng trường họp khác, vi cliệ lạc truc trặe,» nền một thiết đọan đã tấn cóng vào Um Katef.

Nhung Uom Katef lại không hạ đực. Cuôc tấn cơng gặp sực kháng cự rất mạnh mẽ, và vư khi chóng chị̂e̛n xa địch đặt dượi hâm hộ cận thậu bặ ra rất chinh xác. Một chiến xa và mộ bạn xích xu trúng đạn. Một chi đoàn trưởng và 3 binh sỉ bị thương. Tiễ sát vièn pháo binh bị chết, khị bước xương chiếc bàn xich xa đê dịnh hưởng địa bàn. Lụ̉c ây, tur lệnh lữ đoàn đã tởi nơi, và thấy rẳng thiết đoàn này không thể tự lực chiểm đồn Ai Cạ́p được, nện cho thiêt đoản rưt lui, và ra lệnh tập trung một lực lượng tấn công khác.

Việc phải đẹ̃n sẽ đéa. Néu quả thật cuọc tiên quấn của Lự đoản thiết giạ́p này lám không quấn Aị Cập Tăng gia hoạt đọng trược thời gian dự trù, chúng tôi cüng chả có cách nào ngăn cản được. Bây giờ, tợt ha̛n hét là khai thác tồi đa lợi thê của lữ đoàn, vi đẳng nào họ cưng đã tham chiện rồi. Tôi bèn ral lệnh cho lữ đoàn 7 thiêt giáp thi hành ngay các lệnh ấn định trong lệnh hành quân 'Kadẹsh' là chọc thạng và chiém giữ trục lọ Jebel Livni - Ísmailia.

Tư lệnh lữ đoòn lập lại rẵng nêu chiến Um Katef bằng lực lượg co hựu, thị thế nào cưng bị tồn thất nặng. Tô bảo ông tan hãy bỏ Un Katef đáy, cho lự
đoàn vòng qua phia tấy, rồi hưởng về kênh Suez, tiên trến hai truc song song Bir Hassna và Jebel Livai. Có lê không phải vị trí Ai Cập nào cũng kháng cự mạnh cả đâu. Thiếu gì, đồn chớng cự yêu ớt, và khi tất cả các mặt trận đều khai điễn, những vị trí kháng cự mạnh chăng nữa, cũng cảm thấy lẻ loi, và việc khuất phục họ sẽ ít khó khăn hơn. Hơn nữa, binh minh sáng mai, liên quân Anh Pháp sẽ dọi bom xuống các phi trường Ai Cập - sau đó, có lể chủng tôi sẽ chiẻm được các mục tiêu một cách dễ dàng hơn.

Đã cho lữ đoàn thiết giáp này tiến quân, thì cüng phải cho các cánh quân kbác trền mặt trận này hoạt đọng. Do đó, lữ doàn 10 được lệnh khởi hành ngay trong đêm nay, đêm 30, rạng ngày 31, tức là trước thời gian trên ấn định 24 giờ, để tiễn chiếm các tiền đồn Ai Cập quanh vùng Nitzana, và các căn cứ Auja Masri, Tarat Um.

Chưng tôi trở về Kusseima. Vừa bước vào bọ tư lệnh lữ đoàn 4 , thì nhận được tin đọ̣i thám thinh của lữ đoàn 7 Thiết giáp đã chiệm được Deika. Deika là một đèo nhỏ, hẹp, cách Kússeima khoảng 50 dặm về phía tây. Đèo nối hai trục lộ song song KusseimaBir Hasna--Suez yà Abu Ageila-Ismailia. Đầu nam đèo co một cây cầu. Khi đợn vị thám thính vừa tiển đến thì cầu bị giật sập. Họ nhìn thấy 3 người cưỡi lạc đà chạy về hưởng tây. Cẩu sộp, đơn vị phải tìm cách đi vòng qua ngọn suốị khô, tiếp tục theo đèo đến đầu phỉa bắc, rồi dừng lại tồ chức phòng thủ tại đấy. Bây giờ, lữ đoàn thiết giáp có thể tấn công Abu Ageila từ
mặt hậu, tức từ phia tây đảnh tợi. Dù vấa đề ngày mai của lữ đoàn này ra sao, họ cüng sẽ không thiêur mự tiêu đê zung phong đường lộ̣at tiên tới, và khoảng trông đề dàn quân.

Lữ đoản 4 đặt bộ tư lệnh trên mpuggọ dôi phia đông làng, cách điểm đung độ khả quat tôi oghe ông trịnh bày chi tiêt cuộc đảnh chî́m Kưseimá và báo cho òng biết cac thay dồi trong kê hộeht Dí linh lữ đoàn đắ mệt nhoài, tôi vẫn ra lệnh cho ởng phải chođơn vị trinh sạ́t mở đường đi Nakhl ngay, tiếp đó là một tiều đoàn bộ binh đề thay thế cho nhảy dừ đang. giử Nakhl, vi đơn vị dù này cần tham dự một cuọc hành quân khác. Bại đội trinh sát lữ đoàn 4 dược trang bị đầy đự phương tiện di chuyền đề vượt qua vàng đồi cát. Cờn tiễu đoàn bộ binh theo sau thi không biết xe chở lỉnh, hay linh sế phải khiêng xe. Nhưng chưng tôi không thể đợi được nữa. Chủng tôi phải giữ vững đà tiến và mở thêm trục di chuyền mới. Tôi hy vọng xe cợ' sễ đi trên con đường Kusseima NaǨhl dễ dàng hơn là đường từ Kusseima đi Kuṇtilla, hiện rất xấu. Vấn để tiếp liệu sẽ trở nên khằn thiết, khi các đơn vị đẳ dùng hết số lương thực, đạn dược, và nhiện liệu mang theo. Chủng tôi phải nẳm vững. các trục giao liên đễ vẩn đề tiếp tê a̛ơợ đầy đủ̉.

Tôi rời Kusseima với một vật kỷ niệm : một đầu mũi tên bẳng đả. Xic̣ thiết giáp đẩ bởi tung mọt đớng đa vụn trên một chiéc gò gần giếng nước, phát lộ một sỗ dụng cụ nhân tạo. Có lẽ đây là một xuởng làm đồ đá cách đáy từ 6000 đến 8000 năm. Bây giờ, còn
sót lại nhiều lưỡi dao gẫ, những đầu mũi tện hịnh tam giác đáy nhỏ, và có ca khỡí đá làm khuôn các vật dung nữa. Không biều nguyển do nào dă làm bọ lạc đã sống ở đây hàng ngản năm trước này hoảng sợ đến nỗi phải bọ chạy, đề lậ nơi đây xưởng chế tạo, với những dung cu và vậ liều thô sơ, rồi nhữg trần bão sa mạc thồi cát đến lấp kịa, và che dấu đảm cồ vật này đện mấy nghin năm, cho đ̛̣n sáng nay, một chiển xa Sherman quanh gấp, mấu xich bới tung lên mơ dem chúng ráánh sáng.

Về đến truag tâm hàṇh quân bộ tồng tham mưu đêm qua, tôi lại ra lệnh mởi cho các lữ đoàn đề hoạt dọng ngày hôm sau, 31-10-56.

- Lữ đoàn 9 : Tiếp tục chuần bị đề chuyền đén Sharm e Sheikh, nhurng chura dược khởi hành (cuộc di hành của lữ đoàn 9 dễ bị khồng kích nhất, nên chỉ di chựền khi chúng tôi có ưu thễ về không quẫa.)
- Lữ đoàn 202 : Tồ chức phòng thủ vị trí hiện tại, không được tiến về phia tây đề chiẹ́m dèo Mitla,
- Lữ đoàn / thiết giáp : chiếm các vị trí quanh Abu Ageila, Bir Hassna, và Jebel Livni, rộ̀ itiếp tục tiến đên Bir Hama và Bir.
- Lữ đoàn 10 : Đêm 30, rạng 31, chiếm các dồi ở Auja Masri và Tarat Um, đêm sau, 31 rạng ngày 1 , tấn công Um Katef và Um Shihan,
-Lữ đoàn 77 : Chiếm các vị trí tại Rafah đèm 31 , rạng ngày 1 .
- Lie đoàn 27 thiết giáp: Sau khi hạ dược Rafah, tiến chiếm El Arish ngay.

TRAN HOAN NGOC
Nêu tất cả đều phù hợp với ké hoạch trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 thảng 11 này, ta sê đurợc chứng kiên những trạn đảnh lớn tại khu phía bắc, nơi quầ Ai Câp tập trung.

Kậ khuya, tô̂i đến thăm ông Ben Gurion. Ong vẫn: còn phải nằm trên girừng vì bệoh cúm. Mới có tin cho biêt liên quân Anh - Pháp đã hoã̉n ngày tẩn công, và co thề chưa oanh tạc vào sáng mai, 31-10, theonhư chương trinh dự địn. Burợc tin näy ong Ben. Gurion rất lo ngại cho so phạn đơn vị ở Mitla, và muốn cho họ trở vê Do Thái ngay đêm nay, vì nỗi lo sợ của chủng tồi khị các cánh quần nằm trong lỏng. địch bị cắt đứt đường liên lạc như trong đêm ở Kalkiliah đ̛ã in sâu vào kỳ ức ông. Tôi vẫn còn nhở đếm đó, nhưng nghĩ rằng không đên nỗi phải rủt đơn vị ở Mitla về. Dù cuộc tấn công của Anh-Pháp bị bủy bởchăng nữa, tồ tin rằng chúng tôi vẫn có thề hoàn thành dược chién dịch này ; và Mitla là mọt bàn đạp rất quan trọng dề đẹn Sharm e Sheikh qua ngã Tor. Do đó, tời lập luận rằng, thay vì rút quấn, ta nên tăng cường cho họ. Ong Ben Gurion miễn cưỡng chấp: thuận đề nghị hủy bỏ ỷ định rút lui, ohưng tồ thấy chiên thuật hợp lý đó cŭ̃ng làm ông yên tâm phần nàovề số phận đoàn linh nhảy dù này.

Sau đó, tôi không còn dám cho ông biét những thay đồi trên trận tuyêén Kusseima, và việc lữ đoàn 7 thiết giáp đã tham chiến trái vời kê hoạch. Thự ra, dù tôi đả khiền trảch vì họ vi phạm kẙ luật, và hành đọng. hấp tấp một cách vô mưu, tôi cüng không khỏi có cảm
tinh với sự vội vàng của lữ đoàn đã ra quân trước khi tình thế cần đến họ. Ngựa chứng vẫn thường là ngựa hay.

$$
\begin{gathered}
C H U O N G \quad S A U \\
T O N G C O N G K I C H
\end{gathered}
$$

Ngày 31 tháng Mười 1956.
LÚC 18G. TỐI QUA (GIỜ DO THÁI, HAI CHİNH PHU Anh và Pháp gởi cho Do thái và Ai cập mọt tỡi hậu thơ, yêu cầu :
1.- Ngưng ngay các boạt đọng chiển tranh trền mặt đất dưởi biển, cũng như trên không.
2.- Rưt lui các lực lượng võ trang ra cách xa kênh Suez 10 dậm.
3.- Chinh phủ Ai cập phải đồng y y «cho liên quân Anh - Pháp tạm chiếm các yếu điềm tại PorSaid, Ismaillia và Suez, đề bảo đảm quyền tự do lưu thông của tàu bè các nước trên Kênh, đồng thà̛i đề trạnh các cuọc chiên tranh có thề xảy ra."

Tơi hậu thơ nảy cẵn phải được trå lời trong vòng 12 tiễng, sau thời hạn trên, nếu một hay cả hai chinh phủ chưa thi hành đúng theo lời yêu cầu trên lièn quân Anh Pháp sẽ can thiệp nếu cần, để các điều khoản trên dược tồn trọng.

Tới bậu thơ này không làm Do Thái lo ngạ̣i. Chủng tôi khòng đỏng cách kênh Suez trong vòng 10 dậm. cũng khơng dự tính tiến quân thềm làm gì, tới hậu thoo này hiền obiên chỉ dưng làm cái cớ đề Anh-Pháp đem quân lực chiềm vùng kênh Suez mà thôi, tât nhiên Ai Cập khồng thề chấp nhận các điều kiện trong tối hậu thơ này, nhất là khoản liên quân Anh-Pháp sẽ chiẹ̉ın đóng các yếu điềm trong vàng.

Cùng lức với Anh—Pháp, nước Mỹ cůng hoạt động mạnh, nhưng với $\mathfrak{y}$ địinh trái ngược hẳn. Thêm vào hai bức điện trước, hôm nay ông Ben Gurion nhận một bức nữa của Tồng thống Eísenhower, kbuyên Do TThái nên rút quân khỏi Sinai, sau khi đã đạt đurợc mục đich lă phá hủy các căín cứ của quyêt tử quân. Nếu Do Thái làm đúng như vậy, bức điện viêt tiếp, Tồng thống Hoa Kỳ sê lập tức tuyên dương thiện chẹ vởi Do Thái.

Khi chinh phủ Mỹ không nhận được trả fời thỏa đáng của Do thải, đại diện Mỹ tại liên hiệp quốc lả ông Henry Cabot Lodge gửi cho ồng chủ tịch hội đồng Bảo An (ngẫu nhiên thảng đo lại là đại diệ̣ Pháp), một văn thư khần, yêu cầu triệu tập hội đồng để tim biện pháp chấm dứt ngay các hành động quân sự của Do thái tại Ai cập. Lúc 18 giờ00 hôm qua, (giở Do thái),
đúng lúc Anh - gửi tớị hấu thơ, họi đồng Bảo An cũng nhơm phiên kbần cấp bất thường, đại diện Mỹ đưa ra giải pháp kêu gọi nDo thải lập tực rưt quân về sau ranh giơơ đỉnh chiển», va tẩt cả các nước hội viẹn khơng được düng binh lực, hay đé dọa vùng này bẳng binh lực, trái với ỳ dịnh của LHQ... và ngưng mại việ trợ quàn sự, kinh té̛ hay tài chánh cho Do thái, cho đấn khi nào Do thải chịu đáp ưng lời kêu gọi này».

Hội nghị hoān cuộc bàn về yếu sách của Pháp, Anh và Do thái lại 5 giờ (đẽñ 23giờ, giờ Do thái). Khí hộ âồng tơm tăt buồi họp thi nhận được tin vê tới hậu thơ của Anh-Pháp, và Tồng thơng Mỹ coi đó như một hảnh động phản trã̛c của các đồng minh ; do đó ông ra lệnh cho đại diện My̆ phải dùng hết uy thế của Mỹ đê chông lại kê hcạch Anh-Pháp.

Anh và Pháp dùng quyền phủ quyết ngăn không cho hộinghị chấp nhạạn giải phạp bất lợi cho họ và hội đồng Bảo Ann giải tán lủc 04 g 00 sáng (giờ Do thâi.)

Trong $k$ hi áy, vào lúc nưa đêm ( $30-10-56$, ) ngoạí trưởng Do thải trả lời bức tỡí hậu thư nhur sau :
«Chinh phủ Do thải đẩ nhộn được cồng hàm chung của hai chính phủ Pbáp và Anh, gửi cho hai chính phủ Do thái và Ai Cập vê việc ngưng bẳn và rút quâo khỏi kênh Suez 10 dậm.
đĐáp lại công hàm ấy, chinh phủ Do Thái hân hạnh tuyên bố chấp nhận cả̉ hai điều kiện về thời giạn cưng nhur khu vực và bày tỏ thiện chi mong mỏi aược gop phần vào việc thực hiện muc dich ấy.
aChinh phủ Do thái hứa như tren vơi giả thiêt
rằng phía Ai cập cũng có sự đáp ưng tương tự ».
Đúng như dự đoản, Ai cập không chấp nhận các điều khoản trong tới hậu thư. Néu đó là điều AnhPháp đang chờ đợi, thì bây giò ho có thề cẫt quân chiếm bất cứ nơi nào họ muốn, vởi lý do Ai cập không thuận theo đỏi hỏi của họ.

## Ngảy 1 thảng Mười Mọ̀t 1956

Lác 19 giờ 00 ngày 31-10-1956 (giờ Do Thái), liên quân Anh-Pháp khởi sự oanh tạc các sân bay trong vùng kênh Suez của Ai cập.

Hoạt động vày bắt đầu sau khi tối hậu thư được gửi đi 25 tiêng đồng hồ, thay vì 12 tiếng. Thời biểu các sự kiện xảy ra nhur sau : 17 g 00 , ngày 29-10-1956, quân nhảy dù Do Thá nháy xuống Mitla ; 25 giờ sau, lúc 18 giờ 00 ngà̀y $30-10 \mathrm{Anh}$ - Pháp gởi tỡi hậu thư cho Do Thại và Ai cập; 25 giờ sau nữa, lúc 19 giờ agày 31-10, liên quân Anh-Pháp mở cuộc tấn công vào Ai cập vởi mục đich chiếm kềnh Suez.

Cho đến giờ phứt này, tức là sau kbi Anh-Pháp đã oanh tạc, bộ tồng tư lệnh quân đọi Ai Cập vẫn chưa thay đỡi iệnh lại, cung chưa chỉ thị cho các đơn vị của họ ờ Sinai rút lui về phía bên kia kênh Suez. Hồm qua bộ binh (lữ đoàn 1 và 2 ) và thiết giáp (thuộc Iự doàn 1 thie̛t giáp) vẫn tiếp tục di chuyễn tư khu vực kênh, nơi đặt bợ tồng tham mưu phơng hờ, đên tiếp viện cho các đơn vị ở Sinai. Bộ tư lệnh hải quân Ai Cập cũng ra lệnh cho ba pḥong ngư lòi đỉnh dọ Nga
viện trợ, và khu trưc hạm aIbrahim el Awalb, tham chiễn đánh Do Thâ, aồng thời cho chiễn hạm «Do miâ) đẻn tăng curờng cho Sharm e Sheikh.

Dù co những sự kiện trên, tôi vẫn tin rẳng viẹ̀c bợ tồng tham mưu Ai cập ra lệnh cho cảc đơn vị rưt lui vè khu yự kenh Suez, nếu co thê rùt lui aược, ehí con ì vấn đê thời gian.

Khơng các cuộc đụng dộ trền không, các trận đánh nay diễn ra ở Abu Ageila. vùng hoạt dọng của thiết giáp, và ở Mitla. nơi đây, lữ đoạn 202 dủ găp nhiều ră̆c rối.

Trận Mitla, (tên chính thức của đèo Mitla là Jebel Heitan) bắt đấu lúc 12 g 30 hôm qua (31-10). Lúc mờ sáng, ngay sau khi lư doàn này di theo truc lo Nakhl đên gặp đơn vị đä nhảy du xuổng từ trước tạ đài kỷniệm Parker, tu lệnh lữ doàn muốn tiên chî́m đèo ngay, tuy việc này dã bị bọ TTM cấm. Ông chỉ xin phép được dưa đi một toán tuần tiễu, và trưa đó toán tuần tiễu lêa đường. Thực rà toán tuần tiều là một lực lượng chién đấu đủ khả năng đánh cniếm đèo, gôm co hai dại độ bọ binh ngồi trên bán xich xa, một phân đội ba chiên xa, đơn vị trinh sát lữ đoàn đi trên xe vận tải và một trung đội sưng côi nặng yềm trợ. Chi huy cánh này là mộ tiểu dờàn trưởng, tư lệnh phó lữ đoàn cững di theo.

Khi doàn xe vữa lèn đèo là bị địch tư các mò đắa hai bên bắn vào Lời yêu cầu gởi toán tuân tiêu này chỉ được chấp thuạn với điều kiẹn, ho phải tránh các trận dụng dọ lợn, nhurng họ vẫn tiếp tự vượt đèo, vì
cho rằng chỉi có lụ̣c lượng nhỏ của Ai cập trấn giữ nợi dây. Khi toán tiền phong của đoàn xe đả đi sâu vào con đường đèo chật hẹp; hơa lực địch bổng trở nên mẩnul liệt, nhiều bán xich xa và nhân viên bị trúng đạn. Vị chỉ huy cánh nảy vộ chạy lên tiếp cựu nhưng chính ông cưng bị mắc kẹt, vô phương tiến thoai, chỉ có thành phằn đi trước, gôm hơn một đại đọi, mặc dù bị bắn rát là chọc thủng được vơng vậy và tiến đến đ̛̉a phía tấy đèo ; phần cón lại bị dính cựng tại chồ, đạn từ các điểm cao xung quanh trút xuơng làm con số tồn thất càng ngày càng lên cao.

Trong 7 tiếng đồng nồ, từ 13 g 00 đ̂̉n 20 g 00 , linh nhảy dư đã phải đánh mọt trận hêt sức gay cấn, khó Kbăn mới tràn được vào vị trí Ai cập và chiém đèo. Bay là mọt trận đánh hiếm thấy. Con sô thương vong cūng nặng nhất tử trưởc đến giờ : 38 chết 120 bị thurong.

Quân Ai cập đã chiếm các hang hớc thiên nhiên và nhân tạo tại các sườn đồi hai bên đèo, chîa các loại súng tự động và chỡng chiên xa xuơng con âường bên dưới. Sáng sớm ngạy 30 , lữ đoản 2 Ai cạp cho tiều đoàn 5 cợg thêm một đại đọi thuộc tiều đoàn 6 đân giữ đèo, năm đại đọi bọ binh Ai cập này được trang bị 14 đại liến, 12 đại bác 57 ly chỡng chiến xa và khoảng 40 khầu súng không giật của Tiệp khắc.

Họ còn đurợc bốn chiếc máy bay Meteor, sáu chiêc Mig, từ phi trường Kabrit bay lên yềm trợ. Các máy bay Ai cập hoạt đọng không bị gì ngăn cản. Lúc đó có sáu chiếc Ouragan của chưng tôi bay gần vùng Mitla,
nhưng vi truyền tin trục trặc, khōng ai gọi đẻn tiếp cửu quân bạn.

Ngay phút đầu, chiếc xe chở nhiên liệu của canh này bị cháy, tiếp theo đo là ze chở đạu và ba chiếc khác. Viền đại đọo i trưởng vừa nhảy kbỏi chiéc bán xich xá thi bị chễt tại chỗ. Khấu súng 120 ly dưa di yềm trọ bị loại kho̊i vọng chiến, bốu bấn xich xa, 1 chiéñ xa, 1 xe Jeep và 1 xe cứu thương cửag bi trung dan nằm bấl động.

Linh ahảy dù chỉ còn mỗi cách là bò lên sườn dời, đánh cận chiến với lính Ai cập đề chiếm từng ờ khang cu một. Xông lên như vạ̀y, khồng những thầu durọc thẳng lợ, họ còn kéo theo dược hàng chụ người chết và bị thương nắm bên lề aường, cạṇ̣̆ những chiếc xe đang bớc cháy.

Họ lạm nhự vậy là đúng. Trong tinh cạanh ấy chắc khó có đơn vị nào tio được cách đánh thăng địch. Canh quần nhảy dù này, dược hai đai đọi đến tăng cường đã chọc thủng đurợc cạm bẫy của địch, hai đạ dọi trên đi vòng sau lưng dịch, trèo lèn các đỉnh đồi; rổi từ trèn cao đánh thớc vào phòng tuyến Ai cạp ở sườn đồi. Kết thưc trận đánh, Ai cập chêt 150 tên, phằn còn lại, lành lặn hay bị thương, lui vào bóng tơi, và chay về kênh Suez.

Trận đânh đẫm máu ở dèo Heitan tại Mîla có thê còn có lý, nếu nhị̣̂̂m vụ của lữ đoàn phải đản kênh Suez, và bị quân Ai cập cản lại. Nhưng hiện tại, muc đich của chúng tôi là chiếm Sharm e Sheikh ợ phia nam, chứ không dển Suez, vậy cấn gì phải tấn công
các đơn vị Ai cập tấn giữ con ẩường tiên về kênh Suez. Chúng tòi hoan nghênh và khuyễn khích tinh thần chiến đấu cũng như lòng dũng cảm cao độ của các cấp chỉ hiuy nhảy dù, nhưng trận đánh này thật là vố ích. Hơn nữa sau khi tấn công chiếm đèo rồi, cũng vẫn phải bỏ đèo rút về, tiếp tục đóng tại đài kỷ niệm Parker.

Có mấy sĩ quan ở bộ tồng tham mưu không bằng lòng, cho rẩng tôi qưa dễ dãi với nhảy dù. Dĩ nhiên ai cuing phải đau xót vì tồn thất nặng nề đó ; song tôi không phiền trách gì về trận đánh, mà chỉ giận họ gọi cuộc hành quân đó là một cuộc 'tuần tiêu' đêe trấn an bộ TTM. Tôi tiếc rằng mình đã không tạo được sự tinn cậy lẫn ohau. Néu họ muốn làm trái lệnh tồi, họ vẫn có thễ hành động một cách công khai, thẳng thắn, cần gì phải che dấu.

Tưy giận rằng họ đã coi thường lệnh trên, nhất định tấn công, nhưng tôi vẫn thông cảm được với họ. Trong cuộc chiến tranh giành đọ̣c lập 8 năm trước, khi đó, tội chỉ huy một tiều đoàn biệt động quân, cũ̃ng đã có lúc hành quậ tráỉlê̂nh bọ̃ TTM. Tôi cho rẵng mợt cấp chỉ huy có thề làm như vậy mà không có lỗi gi cả, vì các sĩ quan tham mưu không thể biết rõ tinh hịnh địch. Chỉ người có mặt tại trận địa mới hiêu rơ tình hình, và quyẽt định chính xác được, do đó, phân tích trận Mitla, ta nên phân biệt rơ thế nào là nhầm lẫn , thê nào là vô kỷ luật.

Lỗi chính của nhảy dù trong trận này thuộc về phương diện chiễn thuật. Bộ chỉ huy cánh nà̉y ước
tinh rẳng Ai Cập không có lực lượng mạnh ở Mitla, nên mới đi theo con đường dưới thấp cho dễ, và đoả̉a xe di chuyền dinh chùm lại với nhau. Ho nghĭ rạng nêu đụng dịch, họ vẫn còn đủ thì giờ đê dàn quân và phản công.

Đoàn quân nhảy dù này đã quá chủ quan, vì tơ chức nhanh chơng và xung phong mãnh liệt vẫn là ky thuật tác chiến cở hữu của họ. Nhưng dia thế đặc biệt của đèo Mitla không hợp với chiênn pháp ấy.

Mật khác, có lẽ vị tư lệnh lữ đoàn dù không lạ gì địa thê vùng này, trước khi mở cuộc hành quấn; nhưng hiện tại, lữ đoàn bị cô lập và cách xa lực lượng chinh hạ̀ng trăm cây sơ sâu trong lòng địch, côn khoảng cách đến các căn cứ khờng quân và thiết giáp địch tương đới rất gần, tất nhiên họ phải nóng lờng củng cớ vi trí.

Lầm lẫn về suy luận và chiến thuật làm đọi quân nhảy dù phải trả một già bẳng xượng máu khá đằt. Còn việc tha thư cho bành vi bất tuân thượng lệnh của họ, thi thực ra, tôi chỉ coi đó nhur một đơn vị không hoàn thành được nhiệm vư của minh, chứ khồng phåi họ đã đi ra ngoài nhiệm vụ, hay lời yêu cầu của bọ.

Trong các cuộc giao tranh trê bộ, ngày hôm qua có thề gọi là ngày của lữ đoàn 7 thiêt giáp. Các cánbr quấn thuộc lữ đoàn này chiérm Abu Ageila, đạ́p Ruafa, Bir Hassiá, Jebel Livni, và Bir Hama. Ho cuñg pham nhiều khuyệt điếm. Trong ngày, họ bị máy bay bạn tấn cỡg mấy lần ; những chiêc máy bay này dĩ nhiên bắn không trật, khiên 1 chiếc bán xich xa trúng đọn.

Tại Jebel Livni, 4 chiếc Ouragan tấn công 1 phân dộ chién xa, làm 7 người bị thurơng, và hư minất mây chiếc xè. Những cuọc ngộ nhận này phằn lớn vi liên lạc giữa lữ đờn 7 và không quẫ thiêu chặt chẽ. Mảy liên lạc trề hệ thống không-luc bị hư từ khi lữ đoàn vừa dặt chân vào Kusseima, và trong hai ngày 30 và 31, máy vẫn chưa sửa đượce, nên lữ đoàn không thè xin yềm trợ, mà cũng không giữ liên lạc với khòng quân được.

Đêm trước (30-10), sau khi chiểm Deika, các toán thuộc thiết đoàn đả vượt đèo, đề sã̃a sàng tấn công các mục tiêu ở ngay phia bắc dèo vào lúc rạng dông. Cuộc di chuyền quạ đèo rất khó kbăn, vì cầu sập, phải mẫt cả đêm, khiễn ai nấy đều mệt lả̉. Trên quãng đường lời lỡm, khồng những xe vận tải thường, mà cả xe $6 \times 6$ cũ̃g khồng qua nồi. Chỉ loại xe chiến đấu như bán xích xa, chiến xa mới tợỉ được đầu đèo bên kia lúc binh minh.

Lác 05g30, một toán thiét giáp tiến đảnh Abu Ageila, Đơn vị phòng thủ Ai Cập nghe tiếng xe thiét giáp di chuyền suớt đêm qua, đã chuắn bị tiếp chiển kỹ lưỡng, và bắt đầu pháo kich lúc toán này cỏn cách ba cáy sô. Cuộc pháo kích làm bọ̣ binh phải dừng chân nhưng thiết giáp vẫu tiến. Khi nhũng chiếc chiễn xa tiên phong cách vị trị địch đọ̣ 200,300 thước, thì bắt đầu gặp hởa lực bắn thẳng của súng chớng chiến xa và đại liên địch. Một phân đội chiến xa tìm cách bọc sườn trái địch, lại bị một ngọn suó́i khô quá sâu chận đường ( suối mùạ El Arish) ; nhờ cạnh suối mùa này có một
xa trường tốl, nên họ đ̣ã yềm trọ cho đơn vị bán xích xa chạy theo đường cái, xông thẳng vào chọc thủng phòng tuyễn Ai Cạ́p.

Trong lúc đó, sườn phải chúng tồi vẫn còn bị hở. Vị chỉ huy quân Ai Cạ̣p đã nhạan thấy khuyế đđểm này. liềa phải mọt đại a̛ọi bộ binh đến tấn cơng. Bại dọi địch tim cách ra khỏi đồn, dưởi hỏa lự vềm trọ̆ từ trong căn cứ bẳn ra, nhưng bị mọt chi đọi bán xích ̣̣a đi sau đoàn chiênn xa trông thấy, liền tiến lên bọc sườn địch, và đằy lui chúng trở lại vị trí phơng thủ. Trận đánh coi như ngã ngũ khi chiến xa và bán xich xa tiến đên các ồ kháng cự, dù quân phờng thử đã tỏ ra rất can đảm, có người còn dám đứng ngay đầu chiền xa bắn bazooka. Sau mọt giờ tận công, trặn đảnh kết thúc lúc 06G 30. Thiệt hại phia chúng tơi rất nhẹ. Tồn thất địch không rō̃. Bồn do một đại đại bọ binh và các đơn vị yềm trọ̣ đóng giữ, cộng thêm tóán quân Aị Cập mớj từ Kusseima rút về hôm qua. Có một sĩ quan Ai Cập dẫin một toán lính tim đên dơn vị ạn nẹữ xin hàng. Tuân theo lệnh tiều đoàn trưởng, viên chỉ huy án ngü khồng bắt tù hàng binh, nên cho họ được tự do chạy theo các đồng dội vào vùng sa mac.

Chằng bao lâu sau khi chiếm được, Abu Ageila bị phảo binh Ai Cập tại căncứcư Um Shihan pháo kich nặng nè, âồng thời, mọt đơn vị Ai Cập gồm bọ binh cơ đọng, toản chớng chiến xa trang bị súng Archer, và mấy chiếc chiên xa từ hưởng El Arish tiến đ̂̉n. Cả ba lần, đơn vị này cơ tiến vào vị trí đâ mẩt đè̀u bị
hỏa lực thiết giạ̣p đầy lui vào đám khói buỉ. Trong là̀n xung phong thứ ba, lực lượng Do Thái có máy bay yểm trọ̆, khiến địch phải bỏ chạy, đề lại nhiều xe bị cháy.

Trận đánh lởn nhắt của lữ đoàn thiết giáp trong ngày này diễn ra tại đập Ruafa, và đơn vị làm chiên ở đây cũng gặp tình trạng tương tự như đơn vị vừa chiếm Abu Ageila hồi sáng.

Quân lính trong đơn vị đã chiến đấu suốt ba ngày không nghỉ, mệt gần đứt hơi, nhưng vị thiết đoạ̀n trưởng vẫn thủc họ tiến, để khai thác đà xung kích sẵn có. Đêm qua, chỉ công binh được ngủ ba giờ, vì nếu quá mệt, họ sẽ thiếu sáng suốt, và gặp rủi ro khi gỡ min , có thề nguy hiềm đến tính mạng.

Việc ban lệnh mất ba phút: Thiêt đoàn trưởng chỉ vắn tắt cho biết mục tiêu là các cơ cấu phòng thủ Ruafa, và phân chia khu vực hoạt động cho các chi đoàn.

Cuộc xung phong nhả̉m yào hướng tây nam, và đới đầu với cánh này của chúng tồi là một hệ thớng phòng thử có hầm hố kỹ hơỡng, với hơn 20 ồ chớtg chiên xa, gồm 10 khầu «Archer», 7 khầu đại bác 57 ly không giật, và 6 khầu đạí bác 25 pounder bắn trực xạ.

Trận đánh bắt đầu lúc mặt trời lặn. Trong cảnh tranh tỡi tranh sáng, mịt mờ cả́t bụi, những cặp mắt mệt mỏi của nhân viên xa độị khó nhìn thấy xe chạy trước. Quân Ai cập xả tất cả các loại súng họ có, và ngay phút đầu, một bán xích xa trủng đạn, toàn thể nhân viên xa đọi đều chết hay bị thương, làm mã̃y xe
khác phåi dừng lai, nhurng chỉ mây phù sau, ho tây
 troag bong toi mit, chi, con ánh sáng tu nhưge vien dan lưa vąch các dạn dao chéo qua chéo lại, va a ahs lưa từ khọ đạa Ai cạp, bị chúng tôi bắn trưng đang nộ. Tât cả chiên xa thuọc dơn vi xung phong đêu irúng đạn chống chiến xa, nhưng đa sợ vẫn tim cách tiên. Trong giai đoạn chót cua trận đánh, chiến xa này bị hêt đạn, nhân viền xa độ phải chiến đấu bẳng lưu đạn và súng tiều liên. Sau khi quét sạch ô kháng cư cuỡi cùng, những người bị thưong dược tâp trung lại đế băng bo dưới đèn pha xe jeep. Nêu Ai cập phản cồng lúc này, chắc quấn Do thái bị chết đưng. Chî cơn măy chiên xa là khồng viềc gi, nhưng lại hêt cả̉ xăng lẫn dạn. Linh Ai cậ p cüng cần mọt thời gian để chuẫn bị cuọc phản công, và khi họ tới, lự 21 g 00 , thi đon vị thiết giáp của chúng tôi cuñg đắ được tại tiép tê nhiên liêù và đạn dược xong sã̃n sàng dàn quân phōng thủ. Quan Ai cập dược pháo binh từ các vị tri Um Katef và Uụ Shihan Yềm trợ, các tay sưng chơng chiến xa «Archer » cũng theo sát bên họ. Nhưng cuộc phản công thá̛t bại, họ phải rút lui về El Ansh, bỏ lại thêm 4 khầu Archer và 37 xác chêt. Tồn thất của đơn vị chiêm đạp Ruafa của chưng tố là 10 chêt và 30 bị thurong.

Chưng tôi chura nhấp được đây đủ số lượng các loại vü khi, dạn dược vá trang cu do lữ ảoàn này tịch thu đượ tai các vị tri va doanh trai dịch, nhụng tin tực cho biêt con số này rất đảng kề. Cüng chưa
ainghĩ đến tập trung các tủ binh ở Ruafa cững nhur Abu Ageila lại. Các ươn vị thiết giáp khóng dủ phương tiẹn và thì giờ làm viẹ́c ấy. Ngay sau khi chiếm xong vị trị địch, việc đầu tiên của các Sî quan thiêt giáp là tồ chức lại đợn vị rồi tiếp tuc tiếu, khòng mất thì giờ và nhân lực đề giải quyết các vấn đề liện quan đ̂én vùng vừa chiểm được,

Hơu nữa nbân vièn xa đội tất nhiên phải theo săn sóc chiến xa uhư sau trận đánh ở dập Ruafa chẳng hạn, khi tất cả chiến xa đều trúng đạn, nhân viêa xa đội và các thợ máy phải sửá suớt dêm, cho nên sáng hôm sau, tất cả đều sẵn sàng hoạt động, trừ ba chiêc không sưra được.

Bày giờ chúng tôi thực sự kiềm soát dược ba con đường miền nam Nakhl-Mitla ; Jebel Livni ; và Bir Hassna. Sáng nay một cánh thiết giáp đến chiếm Hassna, khòng có gi khó khăn. Bồng thời một cánh thiêt giáp khác di chuyền trên con đườug phia bắc, và song song với đường này đề đến chiếm Jebel Livni vào buồi trưa, rồi lại tiép tự tiến về hướng tây, chiém Bir Hama lúc 16giờ00; cả hai mục tiêu đều không gặp sức kháng cự nào đảng kể. Chỉ còn hai đồn Um Katef và Um Shihan là còn trong tay Ai Cập, nhưng cả hai đều coi uhur bị bao vây ở cả ba mặt, chỉ còn liên lạc được với căn cứ qua ngả El Arish.

Điều làm chúng tổi lấy làm lạ nhất là thiết giáp Ai Cập. Theo tin tinh báo, Ai Cập có hai dơn vị thiết gláp tại Sinai. Bơn vị thứ nhất là thiết đoàn 3 ky binh, dặt dưới quyền chỉ buy của bọ tư lệnh sư doàn 3 tại

TRAN HOAN NOOG
El Arish, Dơn vi thư hai là lữ doàn 1 thiểt giap, tồng trừ bị tại kenh Suez. Lur doann này đỉa duroc dura vao Sinai ngày 30-10, gồm hai thiết đodn chîen xa $T-34$ Liên sô, mộ pháo dọi pháo binh co dệg trang bil dại báe SU - 100 nơng dài Lièn só, và mọt tiêu doản bọ binh cơ động đi trên thièt quân vậa, cuing do Liên sô
 đü rinh rập lữ doàn Ai Cạp này, nhưng chưa giàp chién. Phi co Dó Thái báo cáo du âfu colag các thiêt giáp này, trong lúc chung dang chay tớ, chay lui trén quäng dường Bir Gafgafa - Jebel Livni, vt địch cüng đă cho mọt phân dọi chạy về phía Milla, quaa ngã Bir Hassina, Như vậy, thiêt giap Do Thái valn chuta co dịp gặp gỡ thiế giàp Ai Cạpp. Thực ra, sau khi chiêm d\&p Ruafa, máy bay Do Thai co oanh sich mấy chiêt xa địch, lưc ấy đang bị quân Do Thái tự xa bẳn tợ, nhung các chiến xa do dương nhur của thîét đoàn chien xa Sherman đóng tại El Arish.

Ta co thề nói, cho tới gió phứt này, các don vị Huc quẫn của chúng tôi vã̃n chưa gặp thiếl giáp địch, và sự khảng cư của địch phàn lởn trờng vào các vü khi chơng chiên xa bất đọng ặăt tậ vị tri whu đại bác 57 ly , súng 'Archer' sủng Bazootes, va dei báe ${ }^{25}$ pounder bắn trực xa. Nói càch khâc, bệ thống phông thủ
 cüng it nhioùu làm tròn nhiẹm var, còn lưc lượag giêt giáp ve bọ binh co đọng the chure tham chien vithoong làm trơn nhiệm vụ. Bó là trường họp cưa tièn dom hai cơ dọng biên phong tren truc Nikh, ve cual 满
đoàn một thiễt giáp dược bộ TTM Ai Cạ̀p đưa vào tăng cường cho Sinai. Các lực lượng tăng viện này dường như chỉ chạy quanh quẫn phía sau, và nếu ý định thực sự của các cấp chỉ huy của địch là cho họ tham gia chiên dịch, thì ý định đó đã thất bại.

Cuộc oanh tạc các sân bay Ai Cậ của Anh và Pháp đ̛̣èm qua đã làm tê liệt không lực Ai Cập, khiến họ không còn khå năng hoạt động chống chúng tôi nữa. Tuy vậy, trước cuộc oanh tạc này, suốt một đêm (29-10) và hai ngày ( 30 và $31-10$ ) dánh nhau, trước khi Anh - Pháp hành động, máy bay Ai Cập cụng không hoạt dọng quá biên giới Sinai. Các xứ Á Rập láng giềng như Syria và Jordan được yêu cầu, và đã hửa sẽ tấu công Do Thái bằng không lực; nhưng cũng chỉ hứa suông. Trong đèm 30 , rạng ngày 31, K hoông quân Ai Cạ̀p có cho oanh tạc cơ Ilyushın 28 qua oanh tạc hai, lần tại hai địa điểm, nhurag bom đều thả xuớng đồng trống cách xa thành phố và làng mạc, nèn không gây thiệt hại nào.

Ngoai oanh tạc co Ilyushid, Ai Cập còn cho các chiến đấu cơ Vampire, Meteor, và Mig - 15 hoạt dộng. Các ṕhi co Vampire và Meteor thtrờng có Mig hợ tống, có nhiệm vư tuần tiễu và tấn công các mục tiêu dưới đất quanh vùng Mitla, và dọc theo truc lộ Nakhl. Các máy bay Mig, ngoài nliệm vự họ tơnge, còn yềm trợ cho lữ đoàn 1 thiết gıáp, và bảo vệ chống
lại cuộc không kich.
Chiển trường ở sat nách phi trường, song phi công Ai Cập có vẻ không lảm việc hêt sửc. Trong ngày đầu, ( $30-10$, ) họ chỉ bay khoảng 40 phi xuât (mổi máy bay chưa được một phỉ xuất,) và ngày hôm sau, 00 phi zuất.
tionan xét churg ta the che phi cong Mig kbông hề tránh né. Nhiều lần, họ đã phuc kích đoàn phi co Do Thai sau khi đã bắn hêt đạn, và gần cạn xăng, đang trên đ̛ường về, nhưng fit khi họ chịu xuất hiện đông đảo cỡ 4,8 chiéc và họ tìm cách kẽt thủc trận đánh thật nhanh, không muớn dầy dưa, kéo dài. Phi cơ của chúng tôi hay bay thếp đê oanh kích các mục tiêu dưỡi đất cho được chinh xảc, nên thường trúng đạn phòng không Ai Cập; nhưng trong các cuộc không chiến ( 14 cuộc) không có chiếc nào bị hạ. Trái lại, có it nhất, 4 chiếc Mig và 4 Vampire bị các phi công Do Thái bắn rớt.

Trong các cuộc oanh kỉch của Ai Cập nhắm vào mục tiêu dưới đất, chị co một cuộc quan trọng diễn ra trong trận đánh tại đèo Heitan, Mitla. Khó xác định rằng bao nhiêu linh và quân dụng bị tồn thất vi phi cơ, và bao nhiêu vì quâa bộ. Nhưng ta có thể tính đạj khái là cuộc không kich đó đã làm cho Do Thái bị 10 chết, 20 bị thương. Cnộc không kich đó củng dã̃ phá hủy được khầu súng cối hạng nặng, xe đạn dược, và ba chiếc ze khác cúa Do Thái. Các cuộc ảhông kích khác của Ai Cập nhur ở Thamad, đải kỳ niệm Parker, vào doàn xe đang di chuyền từ Eilat đến Nakhl... lôn
thất nhân manag cuñg như xe co của chung tôi không đang kê, và khơng ảnh hưởng gì đến chiến trương.

Dù kbông rô không quân Do Thải đä gây được baco nhiên phân trăm trong tồng số thiẹt bại của địch, nhưog chắc chắn là trong mây ngày qua, ho dả aóng một vai trô quyết dịnh cho chiẻn dịch. Toi cho rắng nểu nói phi co của Do Thái dả gay dượ it nhất là phân nửa tồng sớ tồn thất yè nhân mạng và trang cu của địch, cưng khồng phải là quá đảng.

Nhiệm vu chînh của họ là tâan công các muc tiêu dượ đất : vị tri địch, đường xe lửa từ Ai Cập đên Gaza, các doàn xe, doàn thiết giáp. Không quâu Ai Cập tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ các muc tiêu trên. Hầu nhur kbong có cuộc kbông tập nảo của không quân Do Thâi bị thất bại, vi sự can thiẹ̀p của các phi công Ai Cập Co thề nói lữ đoàn một thiết giáp Ai Cập không tiến vè̀ hướng đông Bir Gafgafa dược cüng vl e ngại không quân của chựng tô, * tava thiết đoạn 3 ky binh kbông tham gia phòng thủ các các cư diềm Abu Ageila và Ruafa được, là vì hị phi co Do Thậ tấn công. Ngoài ra, trong mấy ngày đầu, chi khong quẩn là thực sự đụng đọ với chiên xa Ai Cấp, và đä thành cồng lơn.

Rạng đông sáng qua, co mọt cuọc tấn cong của Hải quấn Ai cập vảo cảng Haifa. Chura trấn nào có kết quả lớn nhu trận này. Chỉ trong vờng it tiêng đồng hơ,

TRÀN HOAN NGOC
chiếc tàu tấn công là khu trục hạm Ibrahim el Awal bị hải quân Do thái bắn trưng bao vây và bẳt được cả tàu lẫn thủy thủ đoàn đem về Haifa.

Được biêt ngày hôm trước, 30-10, khi chiéc Ibrar him el Awal đang neo tại Portsaid, thuyền trưởng hẳ quân là Thiếu Tá Hassan_Rushdi Tamzan nhạn đượe điện thoại của tư lệnh hải quân Ai cập, Đô ước Simatư Azat, ra lệnh cho ông phải sãn sàng cho thuyè̀n nhơ neo trong đêm để lên đường hành quân. Mục tiếu sẽ cho biêt sau khi tàu rời bến.

Thủy thủ đoàn mất cả ngày đế chuần bị, đồ nhiếr liệu, lấy thêm đạn dược, thực phầm và tàu lặng lê tách bến lue trời nhá nhem tơi.

Theo nhật kỳ hải trình của tàu, thì thuyền trưởg nhận được lệnh hành quân Mă hóa lúc 19g30, ra lẹnly cho ông phải tấn công vào hải cảng Haifa, bắn phê tàu bè lẫn tàu chứa dầu, và các căn cứ quân sự ợ đã́y vào lúc binh minh.

Ong ta quyêt định tấn công ngay lủc trời còn tớs. đề khi vừa tản sáng, tàu có thề rut lui khỏi vùng hoạt đọng được.

Do đô lúc 03 g 30 , (sáng ngày 31 ) Whu trưc hạm Ibrahim el Awal tiễn vào cách Haifa co 6 dậm lucc đó vừa dị chuyền với vận tớc từ 12 đên 14 gút, vừa bắn $220^{\circ}$ trái đại bác 4 inch ( $101,6 \mathrm{ly}$ ) vào hải cảng. Những tàc xạ đó khá chinh xác, có nhiều trái rợi trựg bến tảù trại hải quân, và ụ đóng tảu, nhưng khống người nàóo việc gi , sự hư hại cüng không đáng kề. Trườc đò Radar: của chưng tôi phát hiện có tàu tiến gần, nhưong khồog
nhận ra đượ̛̣c đọ là tàu địch. Các chiến hạm tuần đ̛̣yên Do thải cững không chư ỳ đên khu truc hạ̀m này sau kbì bị pháo kích hẹ thớng phòng thủ mới durợc báo dộng, khu trục hạm Pháp Crescent, lice đó đang ở quanh vùng Haifa là chiếc tàu đầu tiên nhận fa tạ̀u địch, và khai hỏa lúc 03 g 38 , bắn vào tàu đó 64 trái. Nhưng tàu Cresseent không đuồi theo tàu Ai cập, ṭ̂ành ra bị mất hút. Thuyền tàu Ibrahim thấy bị lọ, vọi xả hết tốc lực chạy về Port Said.

Bọ tư lệnh Hải quân Do thái đánh điện cho hạm đọi khu trục ở ngoài khơi, lúc đọ đong cách Haifa 32 dạm về phía tây nghênh cản tàu địch. Khu truc hạm Jaffa và Eila liền đuồi theo chiếc Ibrahim el Awal ( lúc 03 g 56 ), và 1 tiễng rười sau ( 0 īg 27 ), bọ nhìn thấy và băt đầu vào tàu địch trên tầm xa 9000 mã. Cuợc trao解i trái phá tiếp tưc, trong lủc khu trục hạm Ai cập tìm cách né đạą Khi thấy dường về Ai cập đã bị chận, tàu địch bèn quay đầu chạy về hướng cảng Beirut của Liban ở phia bắc, nhưng không thoát khỏi hạm độ Do thái, chiếc Jaffa đã bắn 242 trái, và chiêéc Eilat bắn 194 trái, nhiều trái nồ sál tàu Ibrahim, làm tàu bị hư.

Trời vừa tảng sáng, bộ tư lệnh Hải quân xin không trọ, chiểc đạ̀u tiên cất cánh là chiếc Dakota, khi đã nhận được địch (lúc 05g46) liền có hai chiêc Ouragan bay đến. Chiếc Dakota hương dẫn các phản lực cơ tới chõ̃ tàu Ibrahim el A wal, lúc đ̣̣o cách bờ biền Do thái Z̧̉ dậm. Không có chiếc máy bay địch nào bay trên vàng này. Khợng chờ các chiến hạm bạn ngưng' bắn, hai chiéc Ouragan nhào xuống phơng phi đạn chống
chiên xa (môi chiéc mang 16 tráii) và xả đại bác zubug boong khu truc hạm Aicập. Các phi đạn phá hur phe đâu chiếc tàn. Khi thuyè̀n trưởng thấy bánh lâi g gigy, hệ thỡng điện hự, và máy nâng đạn kẹt, liền kéo cờ trằng xin đầu hàng. Lúc đó là 07 g 10 .

Khi hai chiếc Jaffa và Eilat đên gần chiếc lbrahime, tháy dịch dang hạ thủy not thuyên cấp cứu, nhurag đã bị lật úp, đáy thuyền bị đạan bắn lỗ chỗ uhư rồ thưa, và họ đang vớt lên 53 thủy thủ, trong sơ đó có 2 bị thương. Trên boong tàu tịch thu còn thấy 6 ngưởi bị thương khác, 2 người chêt, và thành còn lại gồm 153 thủy thủ. Chiến hạm do dược chiếc Eilat kéo vê Hải cảng Haifa.

Các thợ Ai cập cố đ̛anh đắm tàu bẳng cách mở cảc thông nước, nhưng các ống sắt bị rỉ sét, mở không dược.

Nhật ky hải trình khu trục hạm ghi cuọc lièn lạc cuỗi cùng với bộ tư lệoh Hải quân Ại cập tại Alexandria nhur sau :
Alexandria : 06.31 - Anh có phi co Ai cập bao vùng, ngoài ra còn các oanh tạc co dang từ Syria bay đên giúp Anh.
Ibrahim el Awal : 06.41 - Hị̣̂̂n tôi đung bị 3 phi co và 2 chiễn hạm dịch tân công. Vẫn chua co tiêp viện.
Ibr-el-A wal $: 06.50-$ Tồi bắt buộc phải dữog lại.

| Alexandria | : 06.55 - Toán tiểp viện đang trên dường tè̀ Beirut đễn. Hãy điếp tưc bắn. |
| :---: | :---: |
| lbr-el-Awal | : 06.56 - Tầu heto hoạ dọng durợc |
| Ibr-el-A wal | :07.00-, Chung tôi hêt dạn. |
| Alexandria | :07.01-Bỏ tầu. |
| Allexandria | : 07.03 - Bỏ tàu sau khi đơt hết giây tờ, phá bủy dung cụ, và đánh đăm ヘ̂̉a. |
| Ibr-el-Awal | : 07.25 - Cuộc tấn công Haifa rất kết quả. Không xác địah được tồn thất địch. Ta có mấy người bị thương. Chúng tôi đang đ̉anh đẳm tầu. |
| Ibra-el-Awal | : 07.32 - Tất cả đả rời tầus chủng tôi cững sắp rời tầu. |
| Alexandria | :07.37 - Các bạn đã hoàn thàoh nhiệm vụ, các bạn hãy tiểp nhận niềm hãnh diện. Chúng tôi và tồ quốc lấy làm vinh dự vi các bạn. Sẽ săn sóc gia đình các bạn. Xin ơn trén phù họ các ban. |
| Ibr-el-Awal | : 07.50 - Chủng tôi đã mờ các khóa đảnh đẳm tầu. Hiện đạng bi kẹp giữa hai khu truc hạm Do thải, chiếc Jaffa |

bên tráa và Eilat bến phải.
Ngay sau khi chưng tôi bắt đầu bà̉nh đọg ở $\$ \mathrm{Si}-$ nai, khắp thế giới đều lên tiếng buộc tọ̣ì. Lởi bực tợi càng gay gắt khi Auh Phảp nhåy vào vòng chiến -thoạt tiên với tối bậu thơ, sau cuộc oanh tạc các căa cứ không quẩn Ai cập.

Bưng đầu chiến dịch chống lại các cuộc hành quận ở Sinai--Suez, là chinh phủ Hoa Kỳ, và dí nhiêa pbải of mặt chinh Phủ Sô Viêt, hai cao thủ dượ một đám đơng thuộc ban hòa tấiu a hòa binh vợi bất cử gía nàos phư họa nồng nhiệt. Đặc biệt là họ không phảỉ tex đồng xu nào cho cáa giá đó cả.

Sau vư Anh Pháp dùng quyền phún quyêt, họi đồng Bảo An giải tán hôm qua ( $31-10$ ) mà không quyết định được gì, dại diẹan Nam Tu, được ong tông ther ky LHQ Dag Hammarkjold ủng họ, đề aghị nền triẹu tập đại hội đồng LHQ ngay. Anh và Pháp phản đ̛̛̉́ đề nghị này, Ủ́ và Bỉ tránh né, nhưng bảy hội viên khác của hội đông Bảo An bỏ phiếu thuận, nên đại hội đơng sẽ đurợc triệu họp khằn cấp vào lủc 17 giờ hôm nay, đúng nửa đém tại Do thái.

Nghị viện cüng như công chúng Anh cüng phản đơi mãnh liệt cuọc hành quẫn của Anh-Pháp. Các lời chỉ trich đều nhắm vào thỉu tưởng Anh. Ta thấy rõ đa sô dân chủng và phần lởn nội các Anh không đưng sau ông Eden trong vu Suez, ông cũng không gặp dễ dàng gì với cảc tư lệnh quân độ Auh. Họ nói, họ đãa bảo rẵng quấu Ai cập mạnh; do đó cần phåi thiết lập một kê hoạch hành quân tỉ mî, và định ngày dồ

## bọ trẽ̃ hơn.

Ye pharonag diện chính trị, chắc chắn thời gian không về phía chúng tôi, và sẽ ép buọc Anh - Pháp, co thê cả Do thái nữa, phải ngưag chiên, trong lưc trận đánh càng ngày càng ác liệt. Ai biêt được chưng tồi sễ còn đeo đuồi chiến dịch được mấy ngày nữa ? Chung tôi mờ thực sự bắt đầu ngày hôm kia, nhưng phải làm saơ cho kết thức nhanh chóng, nêu không, phải chấm dứt trược khi hoản thạ̀nh nhiệm vu ; nếu㛖y, coi như chưng tồ bị thất bại cả về chính trị lẫ quân sự.

Sang qua tổi viếng khu phu trách của lữ đoàn 10 và bọ tư lệnh quân khu Nam. Tôi đi qua các tiền đồn Ai cập Auya Masri, Tarat Um Basis đã bị lữ đoàn chiệ đêm trướ, và thanh tra các vị tri của lữ đoàn, đối diẹn đới Un Katef và Um Shịhan. Bằt chấp chỉ thị trong lệnh hành quân «Kadesh» các tiền đoàn trưởng vẫn chura chuẫn bị cần thiết để đánh chiếm hai vị trị địch đó. Hai tiễu đoàn được chỉ định cho các trận này mẵi hờm qua mới tới vùng tập trung gần Ketziot, và yẩn chưa chịu tiên đễn các vị trị thuận tiện đê tấn công Um Katef và Um Shihan, sau khi đă chiêm xong Auja Masri và Tarat Um Basis.

Tôi giải thích cho bọ tư lệnh lữ đoàn biết tại sao cần phải chiếm Um Katef càng ahanh càng tớt. Thời gian qua rất nhanh, và cần phải khai thông truc 10 di chuyền thuận tiện cho lữ đoàn 7 thiêt giáp, và lữ đoan 202 dù. Um Katef kiềm soát con đưởng nhựa duy nhất mà các đơn vị có thề xử dụng đề tiến vào

Jebel Livni, và Bir Hassua. Con đường mòn do bew qua Kusseima bị các loại xe hạng nặng quằn qua quàim lại, bây giờ trở nên tàn tệ́; chỉ còn loại xe cả bốn bánilit phát đọng mới đi qua dược, mà loại xe này trong câce đọ̀n xe tiếp vận rất hiếm. Tinh trạng này có thê lảk cản bước tiễn của quần bạn.

Hinh như lệnh hoãn cuộc tấn công là do tự lênn quấn khu Nam ban ra. Bảng lê cuộc tấn công phả̀ mở vào ngày $30-10$. Theo lời yêu cầu, be TTM biẹt phái lữ đoàn 37 thiét giáp cho bộ tư lệnh quận khu Nam, đề cùng lữ đoàn 10 bọ binh đánh chiếm Um Ratef và Úm Shihan. Họ đã hứa sẽ cho bọ binh và thị̂t gidíp tăng cường tẩn công nọ̣i đêm nay (tức đêm qua, ) va sẽ hoàn tất nhiệm vụ vào sáng hôm sau (tức sáng nay.) Bã xếp đặt, ra lệnh, và được hứa hẹa như vậy, song tôi vẫn cảm thấy minh chưa làm cho các ông chỉ hay ở đẫy nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chîer hai vị trí Ai Cạp trên.

Néi chuyện với mấy sĩ quan này thật là bực minh. Tôi nói mọt đảng, họ lam mọt nẻo. Tòi thúc fur lện lữ đoàn mau tiến đảnh Um Katef, họ vẫn b穊 đọng và trả lời là muc tûeu đó đă được fur lệnh quàn khas Nam dành cho một âon vị lohác rồi. Họ co cả 1001 ly do tại sao đêm nay không the xung phong yào câc vị trí Ai Cạ̀p: Nào là bãi min, nào là hê âhơng hé phòng vữag chắc; phưng thưe ra, họ dượ đura dêg đó, chỉ có mỗi muc dich là chiếm các vị tri đé, va chiến dịch đòi hỏi cuọ̣c tẩn công phải thực hiện cãng nhanh càng tốt. Tôi coil họ nhur một fonn vị hiện dicion
giống như nhảy dù, thiêt giáp, trong khi đó, lữ doàn 10 thuộc thành phần trừ bị. Có lẽ cảc sĩ quan không tin tưởng binh sĩ dưới quyền, toàn là lớn tuồi và thiếu tập luyện. Ngoài ra, có lë lữ ảoàn củng chưa quen thuộc địa thế vùng Negev, một vùng mới đới với họ.

Tôi hiều cảm giác đọ. Mấy năm trượ, khi được chỉ định làm tư lệnh quân khu Nam, tôi tưởng như minh vừa lạc vào một thế giới khác. Các phương chước củ của tôi đều hết sài. Các cách xác địinh khoảng cách, định hướng, nhận định địa the̛ ở đây đều phải thay ầi. Tôi phải học lại tất cả, phải tự thích nghi với khoảng trơng, không có một bóng cây, một mái nhà làm mốc, nhưng tôi cunng hết kiên whẫn nồi với họ. Tôi không muỗa nghe tư lệ̣h lữ đoàn phàn nàn mãi về những vẩn đề kho khăn : Linh tráng mệt mỏi, đồ tị̂p tê đến không kịp thi, đêm lạnh, ngày nong, buỉ bộm dơ dáy, xe cộ kẹt dưới bãi cát. Tôi biết tất cả uhửng điều đo đ̛̉ư đung, nhưng tôi cunng bo tay, không sao giải quyêt cho họ được. Tôi không có tài biến đồi được sa mạc Negev, song trục tiên quân mới bắt buọc vẫa phải mở.

Cuộc tấn công vào Um Katef dêm qua và sáng nay của lưr doàn 10 và môt dơn vị thuộc lữ doàn 37 thiết giáp thất bại. Tuy nhiên, cuộc tấn công đó có đáng gọi蚊 tấn công hay không.

Lực lượng chinh phòng thủ khu vực Abu Ageila -

Umkatef - Kusseima của Ai cập là lự đoàn 6 bộ binh. Lữ đoàn này gồm ba tiều đoàn 12,17 và 18 bọ binhi. Ngoài ra, còn hà tiču đoàn vè̀ quốc quấn cựg đợ dưới quyền chỉ huy của lữ đờn nàyo Um Katef là đ̛iém kiên cở nhá̛t, và bọ TTM Ai Cạp dã ra lệnh cho nơi này phåi chiễn đẩu đ̂́n «phủt cữi cùng», lực lượg trấn giư gồm hai tiều đoàn bọ binh, mọt đọi chớng chiến xa ( $6 \mathrm{khẳu}$ Archer), mọt phão dọi $6 \mathrm{khău}$ âạ bác 25 pounder, và đurợc trung đoàn pháo binh của sur đoàn yềm trợ tồng quát.

Trươoc khì tẫn công, chủng tôi đã chiếma các vị in Abu Ageila và Ruafa, làm Um Katef bị hờ cạnh surừn phia tay, nhưng quàn Ai câp tại đây, cũng như tại Um Shihan vẫn tiếp tuc chông cự, không chịu rù luì Chúng tồ cho rầng sớm hay muộn, lữ đoàn 6 cüng phải bỏ hai vị trí này rút về El Arish, nếu El Arish vẫn còn nẳm trong tay Ai Cập, ohưng hiện nay thì họ vần còn khảng cự mạnh.

Hai ngày trướe ( $30-10$, ) lư doàn 10 nhận durọe lệnh phải chiérm Auja Masri, và Tarat Um Basis. Nhiệm vụ này được trao cho đại đọi trinh sát lữ đoàn, đượe tăng cường thèm mọt đại đọi bọ binh, mọt phân đọi chiến ra, và lúc 15 g 30 ngày đod, Auja Masri đă lọt vào tay chúng tòi. Quân sơ đồn này dường nhur chỉ có hơn môt trung đọi, và khi chiên xa vừa khai hỏa, dịch đã rut lui ; quąa Do thái tiến vào khòng găp sức kháng cư nào cả. Đại đọi trinh sát tiếp tục tiên chiểm Um Tarat Basis lúc 17 g 00 . Bịch cũng bỏ đồn rút lui, trước khi đơn vị này tiến vào.

Bọ tư lệnh quân khu Nam ra lệnh tấn công Um Katef lần thư nhất vào sáng ngay hôm qua (31-10) Lần này cüng do đại đội trinh sát phụ trách, và aurợ tăng cường thêm 10 bán xich xa, mấy chiếc xe chị huy, và một đại đội bộ binh. Cánh quân vừa lên đên đỉnh đồ đôi diện với cử điễm Ai Cập, đã được địich chào đỏn bẳng những tràng dại bác, lại phải rự lui, và vị chỉ buy báo cáo họ không thề chiếm Um Katef giữa ban ngày dược.

Do đó, Jữ đoàn mở một cuộc dạ kích khác, lần này giao cho hai tuều đoàn bọ binh, đụnh từ bai cạnh sườn phia bắc và phía nam vào Um Katef. Tiễu đoàn thử phất đi lạc, cả đêm quanh quần trên mấy ngọn đời, không tim ra vị trí địch, mất cả̉ liên lạc với các đại độ, mãi 10 giờ sảng hôm sau mới chiếm được một đồn nhỏ, cách Um Katef 1 dạ̀m rưỡi.

Tiểu đoàn thư nhì cưng tim kiểm mục tiêu rất vất vả, gần sụ̂̃t đèm lặn lội, trèo lên, tuột xuống mấy
 bội chạm dịch, bị limh Ai Cập từ trong đồn bắn rax làm 1 chẽ̛t 1 bị thuroug. Thế là trận đảnh chấm dự, tiêu đoản rut lui, đê lại ngurời chêt và bị thurong ỏ sát hàng rào aich. Trước đo, trong lúc di chuyền, điền đoàn này cûng đã bị pháo binh Ai Cập làm cho khoẳng 30 người bị thương.

Cuộc tấn công kê tiếp do đơn vị thuộc lữ đoàn 37 thiét giáp mở vào lúc 04 g 30 ( $1-11$ ). Nếu nguyên nhân thăí bại của lür đoàn 10 là yi họ không đủ khå năng moọt cuộc xung phong thự sự, thi sư thất bại của lữ
doàn 37 lại vi các sĩ quan quá sốt sẳng xung phong và wị tri đich.

Theo kế hoạch, sẽ eo hai tiều doà thuộc lự doàn 10 đoàn cung tham gia trận dánh với thié giáp, và khi bộ binh bọc sươn, thì thiêt giáp đâm thẵag vào truag tâm Um Katef. Cánh thiếl giáp có dến một chi đoản chiến za, gồm hai chi đội chiến xa bạng trung (Sherman,) một chi đọi chiễn xa hạng nhẹ (AMX) hai chi đoàn thiét ky xử dung bán xich xa, và mộ tiêu doân bộ binh cơ đọng. Lữ đoàn cho các đ̛on vị này tập trung ơ Rehovoth, và sau khi đượe tiếp tê nhiên liẹuu ở Beersheba, đơn vị đi đầu đutn Nitzana kboảng gần nửa đêm. Tại đây, họ chỉnh đốn lại hàng ngũa, và hai chi đoàn bán xích xa sẵn sàng tấn cơng lúc 02 g 00 , nhưng chiến xa chưa đến kịp. Tư lệnh lữ đoàn, vởi sự chấp thuận của tư lệnh quâan khu Nam, quyể định chờ thêm một gì̛̛̀ nữa, sau đó, dư chiến xa đến hay không cựng cho tấn công. Lúc 03g00, chiến xa vẫn chựa thấy đ̛ên, tư lệnh lữ đoàn liền cho hai chi đoàn bản xich xa tẩn công Um Katef. Trời vẫn còn tỡi, nên đoàn xe di chuyền bằng đèn pha sáng trưng. Thi tiêa gần vị trí địch, bọ mợi mở đội hình tác chiếno Quấn - Ai Cập đã̃ nghe tiếng và thấy rô đoàn xe đên gân, liền dùng các loại súng chơng chiển xa và đại bác nã vào xỡi xả. Chiếc bán xich xa đị đăur lọt vào bải min gài quanoh đồn, bị loại khơi vòng chiến. Chiếc bán xich za chỉ huy cung nal̉m trong số nhữag chié đầu tiên trưg đạn. Tư lệnh lữ đoàn tự trạna, mấy sĩ quan di cung xe đều bị thương nặng.

Trọ̀n đánh không thề tiếp tưc được nữa. Lúc đó, một chi độ bán xich xa đă phá được mọ̣t lổ hồng vào hệt hớng bố phòng dịch, thưng khỏng còn ai ở bộ chỉ huy cánh quân nhận báo cảo đ̛̣̂̀ cho lệnh khaí triền lỗ hồng đóo Chỉ còn sĩ quan tiền sát, lủc đỏ cũng dã bị thương, được coi như người có cấp bậc cao nhất, còn ảủ sức hoat đọng. Vị này liền tồ chức tiếp cứu và dưới hỏa lực của pháo binh và chiến xa, lúc đỏ cûng vừa tời, họ kéo được tất cả những người bị nạn ra khỏi bãi mịn, rồi tất cả rút lui về căn cứ, mang theo houn 80 throong binh.

Dĩ nhiên cách hành quân của lữ doàn 37 như vậy là sai lầm và thiếu túnh toán: Mở cuộc dạ kích cơ đọng vào một địa thế lạ, có mìn, không chịu đợi chiễn xa thêm trong chốc lát, tập trung tất cả sĩ quan đầu não, vào một bán xích xa duy nhất - trên phưong diện quân sự, lầm lổi đò không sao bào chưra đ̛ược. Ngoài ra, còn hai yếu tố khác mữa: Yếu tớ thự nhất là tin tức tinh bâo sai, Không hiều sao tư lệnh quân khu Nam lại nhậ̃ duruợc iin là quân Ai Cập ở Um Katef đã bị tan rã, chỉ cần cho đ̛̣n vị của chưng tôi đến bẵn vài phát là họ bỏ đồn. Yêu tố thự hai là áp lực quân khu Nam, sau khi bị hối thúc, vội muốn mởagay truc lọ̀ Ua Katef - Abu Ageila. Óvg ta bảo rẳng đã héa vói tôi là truc lộ sẽ được khai thông lue trời sáng. Thưc ra, toi không hõi thúc ông mở ngay trong đêm, mà là trua hôm sau, vi tôi vần khôag tin vào khả̉ nă ng dạ chiến của thiết giáp - và quả thực, tôi có yêu cầu ông phải thi hành ngay lệnh đó, dù gặp khó khăロ,
bay tồn thất nặng chăng nựभ.
Tồ đă ra lệuh tả̉n công Um Katef rất sờm. Trèn hinh thức, lệnh đô được thi hành, nhurng Um Katef vẫn khống chiểm được. Bọ tư lệnh quân khu Nam có đủ lực lượng dề hoàn thành nhiệm vụ : bộ binh, thiếa giápó pháo binh... nhưng nhiệm vụ vẫn khống làm tròn. Cuộc tấn công không theo một kẽ hoạch tốt, và thờng xư dụng hết lực lượng đã được ấn định cho cuọc hành quấn này.

Bêm nay, chúng tôi bắt dầu tân công Rafah, và định sau đó, tiến ngay đên El Arish. Hai địa điêm này là then chơt của truc lộ Ismalia, và nếu thành công, thi cả mạn bắc Sinai lọt vào tay chủng tôi.

Trên phương diện quàñ sự, co thề nói cuộc tạ̛n công này là trọng tâm của chî́n dịch, nó sẽ̃ quyẽ̛ định sự thắng bại cho cuộc tranh đấu giựa Ai Cập và Do Thái hiện tại.

Cả hai mặt trận trên trời và dưới biền, két quả đều quả sự mong mỏi. Khi hải và không quẫ Anh Pháp vừa khai chiên, thi hải và không quân Ai Cập dường như hết hoạt đọng nồi. Tôi tin rằng dù AnhPháp không can thiẹ̣p chăng nữa, khòng quẫn của chưang toi cũag chiêm thurợng phong, mặc dầu đä bị giới hạn khá nhiều, kế cå việc cẩm oanh tạc các phi trường Ai Cập. Ne̛u phả̉ chiên đấu đơn đọc, không lực của chung tôi có đủ sức làm tê liệt không quân

Ai Cập trong vòng vài ngày.
Về chiến trank thiết giáp, chúng tôi chura có cuộc đung đọ́ quan trọng nào với đoàn thiêt giáp Ai Cập, và không chắc trong tướng lai lê có cuọc đung đọ nào uhư vậy. Cho đên bây giờ, các đơn vị địch chỉ lẫn quần ở hậu phương, và trảnh giao tranh với lữ đoàn 7 thiêt giáp Do Thải, lúc nà̀y đã tiến được già nưa chặng đươơng đ̛̣̂n kênh Suez. Chiến xa Ai Cập tránh cả lữ đoàn nhảy dù của chúng tôi ở Mitla, dù đơn vị nảy đóng giữa đồng, mất đường liên lạc với lực lượng chính, và chỉ cách kênh Suez khoảng 30 dậm, là một mục tiêu vó cùng thích hợp cho thiết giáp.

Song chủ lực phòng thủ Sinai của Ai Cập là các sư đoàn bộ bính tăng cường: Sư đoàn 8 Palestine, và sur đoàn 2, sur đoàn này dùng làm trừ bị cho khu Đông. Quân bảo vệ Sinai nằm trông bốn căn cứ chính : El Arish, Rafah, Abu Ageila và Sharme Sheikh. Sharm e Sheikh là một cứ điễm biệt lập ; còn ba vị trí kia có thê hỗ tương yểm trợ, và do một đơn vị dụy nhất, tức sư đoàn 3 phú irách. Giải Gaza ở bắc Rafah, do sư đoàn 8 Patestine trấn giữ, cũag liên kết chặt chẽ vợi hệ thờng phòng thủ ở El Arish. Nếu El Arish và Rafah lọt vào tay chúng tôi, giải Gaza sẽ bị cô lập và không thê tư lực gĩ̛̛ nồi.

Chiến dịch đã khai diễn được 48 giờ. Bây giờ là lúe chúng tôi $p h a ̉ i$ xử dụng toàn lực đánh thẳng vào trung tâm lực lượng phòng vệ Sinai của Ai Cạ́p tagi El Arish và Rafah. Giai đoạn chuần bị cho trận đánh này đã qua. Người Ai Cập đãã nhận rõ̃ ý định của
chưng tồ và hiêu rằng trần này không phải chî là mợt cuọc stá duaa giản dị, Dọc theo các true lộ miền nàm như Nakhl - Mitla, Kusseima - Jebel Livni, cáe dori चị đều đâ tiên đ̛̣a muc tiếa. Khòng lực Anh-Phâp
 Châc những áp lựe chinh trị mạnh mẽ nhất sắp đè len Do Thải, bắt phải ngưng các hoạt dọng quần sự. Do đo, chưng tói phải boàn thành cuộc chinh phục thậ nhanh chóng.

Cüng vil lý do đó, tôi khuyên bộ tư lệnh quân Khu Nam nên dùng mặt nam xung phong vào Rafah, không nên dưng mặt bắc. Nhur vậy, ta sẽ xử dung aược tờ đa hỏa lực thiết giáp ngay từ lủc đâu. Tôi cüng biêt nhe̛ vầy là chấp nhận mọt cuộc tấn công trực diện vào hệ thớng bó phờng kiện cố của Rafah ; nhưng tôi e rậng con đường phía nam có thề làm chiến xa bị kẹt trên các đưun cát, mà hiện tại, chúng tồ pbải chạy dua với thời gian.

Tơi dư đinh đi theo đơn vị tấn công Rafah, và ở lại với họ cho đện lúc chiếm xong El Arish. Tôi rât tin tưởng khi trao nhiệm vụ điều kbiền chiến dịch lại cho các sĩ quan (thưọc phòng hành quàn) đã thờng thạo công việc, và có óc suy luận rất cao. Nhurag bô TTM khònğ mấy vừa lòng về sự vẳng mặt của tới. Toi đä sống gằn trọn hai ngày đâu của chién dịch ngoài chiến trường: Ngày đầu tiên với lữ doàn 7 và 4 ợ Kusseima, và hôm qua với lữ đoàn 10 ở Um Katef. Thực ra, đèm nào tôi cung trờ vè bọ TTM, nhurg nhửng lưc tồi vằng mặt, dị nhiên công việc điều hành
trở nên khó khăn hơn. Ngoài mặt trận, bên tơi lúc nào cüng có 1 máy truyè̀n tin, và liên lạc giữa tôi và bộ TTM rât tớt, song các sî quan tham mưu vẫn kêu là như vậy chưa đủ. Có thê họ nới đúng, nhưng tôi khòng thê, và cĩng không muốn làm khác.

Ngảy 3 tháng Muời Một 1956
Chủng tôi gặp quá nhiều chuyền khơng may. Trura hôm qua (2-11), một chi đoàn chiến xa của lữ đoàn 7 vi ngộ nhận, đẳ bản vào một chi đoàn chiến xa khác của lữ đoàn 37 từ tầm xa 1.100 mã (yard $=0,914$ mét), trong vòng 5 phút, có 8 chiến xa bị loại khỏi vòng chiên. Tôi chưa rõ sớ thương vong là bao nhịéu, nhưng hình như trong sớ uhững người chệt, có cả chi đoàn trưỡng.

Nguyên nhấn chînh của sự nhầm lẫn nguy hại nầy là vội vàng, thiễu chuần bị, do đó, sự phới hợp giũa các đơn vị kém phần mật thiêt. Hơn nữa, đê thi hành lệnfí của tôi, đôi khi máy liên lạc hư, họ vẫn tiến, lúc đó, liên lạc hàng ngang với các đơn vị bạn, hay vợi không quạ́n bị cắt đựt, tất dễ đưa đến ngọ nhận. Chiến xa Do Thải không ghi dấu hiệu, lại còn bị cát bự bq̣o phủ, nên rất khó nhận định đó là chiến xa bạn hay địch. Thêm vào đó, khi bộ đợi chiếm được quấn dựg của Ai Cập, nhất là xe cọ, nêu còn dùng được là họ xử dụng ngay, không nghĩ đến việc sơn phết lại, hoặc ghi dấu hiệu quân đọi Do Thái vào. Chúng tôi chỉ cón trông vào các đơn vị trưởng, hy vọng họ sẽ phân
định được bạn, thù ngoài chiên trường. Tuy xây ra ngộ nhận đáng tiếc hôm qua; tôi vẫn không có ý dịnh cho tiên chậm lạ và giảm bợt sáng kiên của các ơon vị trưởng.

Chưện xãy ra hợ qua chỉ là một nhầm lẫn trong một trường hợp đạce biệt. Sĩ quan quần bảo bọ tư lẹnh quân khu Nam ngay sáng sớm hôm qua, đên khu vực của lữ đoàn 7 , và gặp mộ vị thiêt đoàn trưởng ở gần Abu Ageila. Si quan quân báo thấy bình như tù binh Ai Câp trả lỡi các cuộc thẵo vấn có điều không được phư hợp. Ông ta liền thẩm vẫn tại chỗ một tù binh về tinh hình trong cái rọ Um Katef - Um Shihan.

Do nguồn tin của tù binh cung cấp, Sĩ quan quân báo liền cùng thiết đọàn trưởng liền gửi cho chỉ huy trưởng quân đọi Ai Cầp ở Um Katef một văn thừ yêu cầu đầu hàng trước 14 g 00 . Văn thu viêt bẳng chữ Anh yà Å Rập, trao cho hai ù binh Ai Cạp ngồi trên một xe Jeep chiến lợi phầm, treo cờ trắng, mang đi lúc 11 g 30 .

Đúng giờ đó, các phi công đến đê oanh kich Um Katef báo cáo họ không thấy động tịnh nào trong khu vực địch, và có lẽ quân Ai Cập đã rút lui từ hồi khuya rồi.

Tư lệnh lữ doàn 37 liền cho một chi đoàn chiếa xa từ hướng Kusseima vào thăm dò, và oếu quả thựe địch đã rút lui, thi băng qua vị trí địch đễ gặp tữ đoàn 7 thiết giảp ở phia bên kia đồn.

Quả nhiên địch đã bỏ Un Katef từ hồi dèm, và
và những hàng binh đần tiền cảa chi đoàn lại là hai anh chàng lính Ai Cập lái xe jeep, treo cờ trắng đi đưa thư vừa rồi. Sau khi giải cả « tối hậu thư » lẫn người về bộ tư lệnh quân khú Nam, chị đoàn tiếp tục tiển về tây để gặp lữ đoàn 7 , và khi vù̀a xuống dớc ở Um Shihan, thì găp hỏa lực của lữ đoàn này. Vì lữ đoàn 7 cho rẳng, thay vì ra hàng theo như tổi hậu thư, quân Ai Cập lại định tập trung lực lượng thiết giảp đề phá vöng vây.

Chỉ có các phi công là nhận được ngay là cả hai đoàn thiết giệp đều là bạn cả. Họ sà thấp xuống và ra hiệu đề thiết giáp ngưng bắn - nhưng lúc đó, chỉ còn một chiếc chiến xa đi sau cùng, lùi về phía bèn kia đỉnh đồi là không bị trúng đạn.

Cuộc rút lui Um Katef và Um Shihan có lẽ nẳm trong khuôn khồ một cnọ̣ tồng rút lui khỏi Sinai de lệnh của bộ TTM Ai Cập ra trưa ngày hôm kia. Lệnh đó đến lữ đoàn 6 Ai Cập lúc 16 g 00 , theo đó, bọ phải đi bọ̉ vẽ̛ El Arịsh, bỏ lại tất cả quân dụng nặng nề. Cuộc rút lui bắt đẩu lúc chập tối. Một thành phần hậu tập ở lại tiếp tục bắn phảo binh và các loại vũ khi khác làm kế nghi binh. Họ không phá sập kho tàng, nhà cưa, đ̛ề y định rút lui khỏi bị tiết lọ.

Cuộc rút quân, thoạt đầu rất thứ tự, hêt đại đội nọ đên đại đọi kia, nỡi đuôi nhau, hưỡng về phia bắc, vự̛̣t qua những đồi cát ; nhưng chỉ lát sau, hàng ngũ hị rỗi loạn. Lịnh tráng mất liên lạc với cấp chỉ huy, cuộc rút luị trở thành mạnh ai nấy trốn. Binh sĩ thuộc tiều ààn 18 di qua Magdawa và vè̀ tới El Arish trong
đam. Nhurng phan con lai đi vê phia Bi fahfan ye trở thành tù binh của chúng tơi tai dây.

Cbo đến lúc này, các vị trí Um Katef va Un Shihar, hay cư diêm Abu Ageila, theo cach gọi cảa Ai Cập, là những khu quân đọi Ai Cập chiển đấu mạnh mẽ nhể, và lực lượng của chúng tôi lại tồi nhất.

Lầm lời căn bản của chúng tôi trong các trận đáanh này là tấn công theo kiều nhọ giọt. Thoạt đẩu, ngày 30-10, một dơn yị của lự doàn 7 dánh Um Shihan; rồ đén hailư doàn 10 và 37 đánh Um Katef. Trong cả bai trận đánh, đơn vị tấn công đều kbông tập trung đượ toan lực của minh. Lời chỉ trich này dĩ nhién chi đưg đ̛̣ời hai tiên đồn ở phia đông của cư điêm Abư Ageila. Cón chinh Abu Ageịla và đạ̣p Ruafa, thì một thiết đoàn thuộc lữ đoàn 7 đã đánh chiếm được sau hai trận đánh trong cùng một ngày (31-10). Sai lâm cưa chúng tôi là đã khòng tập trung tất cả lực lượng trên mật trận này lại dê mở một cuọc tấn công liên binh có phợi hợp chặ chẽ̃, trảch nbiệm này không phải đơo vị táe chién, mà do cấp cao hơn phải chịu. Trách nhiệm đó là ở bộ tư lệnh quân khu Nam, ở bọ TTM, và ơ chiah vị tông tham mưu trưởng.

Quân Ai Cạp chiên đấu giói trong giai doạn tinh tại. Các loại vũ khi như chống chiến xa, đại bác dã chién hay phòng không mà ho sử dung ở tiên fuyếr đều phải có hầm, có u đàng hoang. Họ xự dung vŭ khi mợt cách máy móc, và rất chinn xác, Nhung nêu phải thay đỏi ké hoạch, hay rời bỏ vị tri, thì khác hằn. Họ hằu nhu không mở được cuọc phản công nào, nếu có
cang conảng ragl. Quán Ai Cạ́p khôg dura thiê doan 3 Ly biah aong tai El Arịsh, dướ quyền diêu khiên câc khu này, ra mặt trận, mà cuñg chăng dung dển
 Arish không có mọt phảa ̛ựg nào về câc trận đảnh. Các doon vị thuộc hạ không durọc trao pho nhiẹm vus. và cüng không dơn vị nào rờ khỏi trại.

Về giả trị chîén thuật của cứ điềm Abu Ageila, thì aư kự çẩn Do Thải đánh chiêm được giup cho ước đoán cuảa chưag tôi về chién cuộc trong vùng này thêm virng. chắc.

Tôi không hiều quân Ai Cập theo binh thuyết của ong thầy Anh, Bức. hay Nga. Nhurag theo lý luận của bọ TTM Ai Cập thl Abu Ageila sẽ là hàng rào ngăn một cuọc công kich vào trung tâm Sinai, khu vưc Eusseima - Nitzana. Hệ thống phòng thủ nợ đây đặt vào 6 đôn chinh : Kusseima, Um Katef, Um Shihan, Abu Ageila, dâp Ruafa, và Ras Malmor, do mọt lữ doàn. bộ binh tăng cường, và các đơn vị yềm trợ đóng giữ. Nbiệ̣n vu mà thượng cấp định cho nọ là làm tê liẹt. các lực lượag tẩa còng của Do Thái từ phia đơng đ̛̃̃ cuing như quèt sạch các đơn vị đã xâm nhệp được vào vùng này bẳng cách nhảy dù, hoặc băug phương tiện aảo khác.

Tối thấy hệ thờng bố phơng Sinai của dịch như trêa, có ba sai lầm căn bản. Trước hết, Ai Câp quá tin vào sức phọng ngụ của các đồn đó. Hời đẹ nhị thế chiển ̛̛̣̉ Âu châu, người ta cûng zâ̂y cất nhữag cự điềm
shur vầy, vởi những bãi min rộng bao quank, các công sự bê zòng kiên cớ, trang bị thật nhiều vũ khị chỗng shiển xa, đại bác hạng nặag, và sủng phờng không. Nhưng các nước ở Truag Dông không thè thiét lập pháo lãy như vậy dược. Họ không đđ̉̉ nhân lực, không dủ vũ khí, cûng nhur tiè̀ bạc cà̀n thiêt.

Cho nên, những cứ điềm như Abu Ageila đủ̉ sức chống lại một cuộc tânn công mạnh chỉ là ào tưởng; thự vậy, cả hai đồn Abu Ageila và Ruafa đều không chơng cự nồi một giờ trưỡc sức tẫn công của một thiết đỏ̀a ky binh với hai chi đoàr chiến xa và một chi âoàn bản xich xa.

Sai lầm thả haị cũng bắt nguồn fừ mọt sụ bắt chước Âu châu không đủng cách. Họ cho rằng chiấn các cao dịa hiểm yễu là có thề ngăn dược các cuọ́c chuyển quân của dịch vào Sinai hay Ai Cập. Y tưởng ấy có thề đúng với nhiều nước ở Âu chấu, xứ co nhiều sông, bồ, rừng, nứi. Ở Âu châu, các phòng tuyễn có thề cách nhau cả một cựa bể, cho nên những công sự kiên cố giúp cho phông tuyên rẫ khó bị chọc thủng.

Nhưng hệ thống ây không thề rập khuòn lại Ả̛ Trung Dông, tại Sinai lại càng không duracc. Bịa thê vùng Negev và nưa phia bắc bán ảảo Sinai cho phép ta có thể né các cư điềm như Abu Ageila chẳng hạn. Sun cát không thể thay pháo đải được, và đèo Deika không phải là sồng Rhin. Do đ̛̣o các dơn vị thiết giáp thuọc lự đoàn 7 vẫn tiễn về bắc và tây dược, dư lúc đo, cà̀u đã bị giật sập; và bấz chập vấn đề tiếp tế khó Khăn vì khòng có durừng ohưa, các cánhiquân của chưng
tổ vẫn dùng đường mòn, tránh Abu Ageila, băng qua sa mạc đû̀ tiếp tự tiến về phia kênh Suez.

Sai lằm thư ba và cữg là sai lầm chinh của Aí Câp là ợ quan niệm chlến tranh. Abu Ageila có thề fóng một vaị trò quyết dịnh trong việc phong thư Sinai, néu dược đùng như một căn cự xuất phảt của cuec đoàn quàn lưu đọng đi ngăn chặn cánh quẫu địch mào địinh đ̛ảnh vào vụng kênh. Địa thê sa mạc như Sinsi bắt buộc phải dùng thiết giáp, phi cơ, nhảy dù, và bọ binh cơ dọng. Lực lượag phông thủ găp ahững đơn vị tẩn cỏng như vậy, phải có sẵa lực lượng lưu đọng đ̛̣̂ phản công. Ai Cập ctao rằng các công sự kiên có của Abu Ageila, Rafah, El Arish sẽ ngăn đurọc sự xâm phập vào Sinai, bảo vệ được kênh Suez mà không
 càa ho cing không cần paì ra khơi phạm vi đồn bót


Gâ bu ước tịah của Ai Cập vè phòng thủ : Khả năng unay giar háu; cản dường xâm nhập ; và thay thê đurọ̣c cuẹc chiốn tranh lưu dọng dều là không tượng. Ai Cûp chil gitu aucọc Abu Ageila có mấy ngày, sau đó, nting không cản đurợc bước tiến của chúng tôi.
frậu dánh Abu Ageila cũng la phền kế thúc cho Chroug any. Sau khi lit doun 10 thăt bai, tô dực tur

 thay đồ đó. Mọt chức vu trong quãa ậ̣i không phải


của cấp chỉ huy là hưởng dẫn đơn vị ra mặt trận, vê nếu ông ta không chịu được thử thách, thì cũng không đáng bị phât, mhưng cần phải được thay thé băag người có đủ khà năng hơn. Toi lihong muơn, và khờng thể đị vào từng chi tiét trong erạn da kích của lữ dò̀ 10. Không phải họ thât bại vi Khong thiện chiân, thiêu kiềm soát, chiễn thuật sai, mà về phương diện quẫn sự, nguyên nhân thất bại còn quan trọng hơn nhã̉ag điêm vựa kề trên nhiều: Đơn vị không nỗ lự chiśa đăแ.

Dù có nhiều y kiến khác nhau về tềm quan trọng của các giảl pháp của dại hợi đ̂̂̀ng LHQ, và không hiểu các giải pháp đó có giá trị hay không; nhưng yêu cẳu của LHQ vẫn tiếp tục dè nặng lên cồ chúng tôit.

Cuọ́c nọ khần cấp của đại họi đồng mở lúc 17 g 00 ngày 1-11, tức trước đây hai hôm. Bai diện Anh và Pháp chỉ trich là phiên họp không họi đủ điều kiệa phâp lỳ theo các tiêu chuần ky̆ thuật, nhưng lời phản đới nà y bị bác, và phiên họp tiếp tự. Đòi hỏi chinh - của các thuyế trị̆h viên là ra một quyêt nghị kêre gọi ngưng bắn ngay. Bại diện nhửng nước Ả Rệp, và những nước ủng họ khơi này đỉ xa hơn, đòi lên án Do Thái, Anh, Pháp, và bắt phải chịu các bię̣n pháp trừng phạt.

Đai diện Mỹ là ngoại trưởng Foster Dulles, sau khi nhắc lại tinh hựu nghị sâu xa với Anh, Pháp, và
với Do Thải, dữ nhièn là ở một cấp bậe thấp hơn, ông liền đặt liều thuốc đẳng lến bàn: Bản dự thảo quyểt nghị của Hoa Kỳ. Toàn bản văn ohur sau :

Đại Hội Bồng LHQ :
Xét rẳng : đã nhiều lần, các phe coi thường các điều khoản trong hiệp ước ẩnh chiến Do Thải - khối Ả Rập năm 1948, và hiện quân đọi Do Thái đã tiến sâu vào lãnh thồ 'Ai Cập, vi phạm hiệp ước đinh chiên Ai Cập - Do Thái.

Xét rẳng quân đội Anh và Pháp đang mở cuộc hành quận vào lãnh thồ Ai Cập.

Xét rằng việc lưu thòng trên kênh Suez hiện bế tắc, làm thiệt hại đến quyền lợi của nhiền quốc gia.

Bà̀y tỏ nỗi lo ngại về những sự kiện trền.
1-Khu yěn cáo rẳng cảc phe lâm chiến phải ngừng bắn và ngừng chuyền quân đội vào khu vực này.

2- Khuyến cáo rằng các phe kýy hòa ước dinh chiến rút quân ngay về sau ranh giới đinh chiên, nǵung các hoạt động vượt ranh giới, ngưng bẳn sang lãnh thồ lân bang, tôn trọng các điều khoản của hiệp ước.
$3-$ Khuyến cảo rẳng các hội viên nên giới hạn việc đưa các loại hàng hóa có ich lợi quân sự vào vùng chiến, và kiềm chế các hoạt đọng làm trì trệ hay ngăn cản việc hoàn thànoh giải pháp này.

4- Khuyến cáo rẳng cuộc ngưng bắn này phải đưa đến việc khai thông kênh Suez, và bảo đảm quỳ̀̀n tự do lưu thông cho tàu bè qua lại.

5- Yêu cầu tồng thư ky theo dỡi và khằn báo cáo về hội đồng bảo an và đại hội đồng, những hoạt đọng
thich hợp khảc, thấy rẳng phù hợp với quyết nghị này và với hiến chương LHQ.

6- Quyết định rẳng phiên họp khần cấp này chura giải tán, trong khi chờ đợi quyết nghị này đ̛ược chấp nhận.

Các điều ktoản trong bản dự thảo quyết nghị của Hoa Kỳ có hai đoòi hôi liên quan đến các nước tham chiển : ngưng bắn ngay, và rút quân về sau ranh giới đinh chiễn, và hai khuyến cáo: Các hội viên LHQ phải kiềm chẽ các hành động có thể làm cản trở việc thi hành quyết nghị, và kênh Suez phải đ̛̉ược khai thông đề tàu bè qua lại tự do.

Yêu cầu ngưng bắn tức khắc nhắm vào quân đọ̣i Anh và Pháp. Theo thời biều, họ sễ tiếp tưc oanb tạc các phi trường, các căn cứ quân sự quanh vùng Suez và Port Said đén ngày 6-11, sau đó, các đơn vị mới đồ bộ lên đất Ai Cập.

Yề phần Do Thải. Nếu làm cho cuộc thương thuyảt ngưng bắn trễ được hai, ba ngày nữa, chúng tôi có thể chiếm Sharm e Sheikh, hoòn thành công cuộc chinh phục Sinai, và lúc đó, Do Tbái có thê đồng ý ngưag bắn.

Nhưng với yêu cầu thứ 2 là rút quân về sau ranh giới đinh chiển thi khác. Bòi hỏi này ngược hẵa lại của chúng tôi, nên không thề chấp nhận được, trừ phi chưng tôi muơn triệt bỏ hẳn c̣hiến dịch này thì không kè̀.

Phiên bọp đại hội đồng LHQ bê mạc khá trễ, và bản dự thảo của Hoa kỳ được chấp thuận, đủng như
dụ đoán. Ngày hôm sau, 2-11, ông tồng thư ký Dag Hammarskjold trao bản quyết nghị cho các đại diện Anh, Pháp và Do Thái, và yệu cầu thông bảo kết quả thi hành càng sớm càng hay.

Đại diện Do Thái, ông Abba Eban không trực tiêp. trạ̉ lời ông Hammarskjold, nhưng yêu cầu làm' sáng tô vẩn đề, và nêu thêm y yiễ để kéo dài thời gian.

Việc Ai Cạp tình cờ phong tỏa được kênh Suez đánh dấu một bước thựt lùi về phương diện quân sự và chính trị nữa của Anh. Họ đã biết trước rẳng Ai Cập sẽ kéo sà lan vào rồi đánh đắm trong kênh, do đó, quân Anh dặt kể hoạch oanh tạc những tàu này, trước khi chúng rời chỗ dang buông neo tại Port Said, Port Suez, và hồ Bitter, để đến địa điểm ấn định. Tôi không rở kế hoạch trên không thực hiện được là vì Ai Cập cho tàu đi lén vào kênh, hay tại các oanh tạc co Anh thả lầm mục tiêu. Chỉ biêt kê từ hôm qua, kêuh hoàn toàn bị tắc nghẽa.

Khời Ả Rập cững thành cống trong việc phá tan by vọng của Anh bằng cách phá hoại bệ thống tiêp tế nhiên liệu của Irak (ống dẫa dầu của công ty dầu Irak có đi qua Sy ria.) Ngày hôm kia, 1 tháng 11, công binh Syria kiềm soát và phá hủy được ba bơm chinh của hệ thổng dẫn dầu onày. Ta thấy cả Anh lẫn thủ tưởng Nuri Said của Irak đều không có ảnh hưởng đáng kề ở Syria, và nếu quân Syria không dám liều tấn công Do Thải, thì it ra họ cũ̃g phá hoại các cơ cấu của Anh trên đẩt họ.

Haị hành động : đóng cửa kênh Suez, và cắt đứt
mạch dầu từ Irak chảy ra làm địa vị của ông Eden tại Anh quốc thềm vững chắc, và chính sách của ông sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Tôi không rõ dầu hỏa miiền Trung Đông ảnh hưởng đến nước Anh đến mức nào, nhưng theo báo chí, thị đó là một vấn đề sịnh. tử của nền kinh tê Anh.

## $C H U O \mathbb{N} G B A$

QUYÉT $B!+N$

Ngày 3 tháng Mười Một 1956:
KHÁC HAN ĐİA THE BỒI NỨI MIỀN TRUNG VÀ Nam Sinai, miền Bắc sát bờ biển Bịa Trung Hải là những bäi cát bẳng phẳng. Hệ thống phòng thủ của vùng Rafah không có địa hình địa vật tốt, do đó, phải đặt tất cả trông cậy vào cảc pháo đài chìm, và các phảo đài đó có thể hỗ tương yềm trợ cả bằng đạn dapo thẳng.

Rafah do lữ đoàn 5 bọ biṇh, thuộc sư đoàn 3 trấn giữ. Mổ lữ đoàn thường có bốn tiểu đoàn bọ binh ; nhưng sau cuọ́c bành quấn vào Sinai của chúng tôi, lữ đoàn này được tăng cường thệm hai tiễu đđoàn, tức
các tiềv đoàn 45 và 46 thuọ̣c lữ đoàn 87 vệ quớc quân Palestine.

Như vậy, để chỡng trả với cuộc tấn công của Do Thái, lực lượng Ai Cập ở Rafah gồm 6 tiều đoàn bộ binh ; 2 đại đội thuọ̣c tiều đoàn cơ đọng biên phòng ; một trung đoàn pbáo binh ; một phảo đội chống chiến ẋa ( 12 khẫu Archer) ; và mọt pháo đội phòng không. Chi đoàn chiến xa được chỉ định yềm trọ̆ cho Rafah lại ở El Arish, vì bộ tư lệnh sư đoàn muốn dủng cả thiết doàn 3 ky binh (chiến xa Sherman) làm trừ bị, chư không muốn phân tản các chi đoàn cho các lữ doàn bộ binh:

Nhiệm vụ của cứ điềm Rafah là ngăan chận cuộc công kich của Do Thái vào Sinai qua truc El Arish, và quân phòng thủ tại đây đã nhận được lệnh phải chiến đấu đ̂én viên đạn cuối cùnǵ ; nhưng chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của chưng tôi, bộ tư lệnh sư đoàn ra lệ̣h cho các đơn vị rút lui về El Arish. Ból là các đơn vî đong trong vüng Magrontin, sau trận tuyên, vì vạy, họ tìm cách tránh thoát các cánh quân Do Thải, và về tới xa lọ El Arish - Rafah, rồi án ngữ con đường này.

Chủng tôi đã biễt Ai Cấp dàn quân ở Rafah như thê nào đề chận đánh chưng tôi, và chủng tôi coi đấy là một mục tiêu gay gó nhất. Do đó, nhiệm vu chiếm vả kiềm soát trục lọ Rafah - El Arish được trao cho hai lữ đoàn: Lữ đoản 1 bộ binh, và lữ đoàn 27 thiết giàp.

Lữ đoàn thiêt giáp, kề cả tiều đọàn bọ binh co
đọng trực thuộc, được chia thành ba cánh, gọi là ba thiết đoàn tảc chiến ; nhưng thực ra, nó chỉ gồm có bốn chi đooàn chiến xa : một chi đoàn chiến xa hạng nhẹ AMX, một chi đoàn Sherman, và hai chi đoàn Super Sherman.

Lữ đoàn 1 bọ binh có bốn tiều đoàn : 3 tiều đoàn cơ hữu, và 1 thuộc lữ đọán khảc. Lữ đoàn cŭng được tăng phải một chi đoàn chiến xa Super Sherman của lữ đoàn 27 .

Việc chiếm Rafah không những chỉ khó khăn vi Ai Cập tập trung đông quân, vị trí phòng thủ chắc, mà còn vì những điều kiện hoạt động của quân Do Thải. Chủng tôi không còn lợi thế bất ngờ nữa. Thực vậy, các đơn vị Ai Cập không những đã biét. mà côn được făng cường và sẵn sàng đợi cuộc tấn công của chúng tôi. Hơn nữa thời gian giành cho trận dánh của Do Thái rất là hạn chế. 24 giờ trườc chúng tòi đã niu họ lại, bây giờ lại thúc họ tién. Lý do là vì đại hội dồng LHQ, và lập trường bất lợi của Hoa Kỳ thúc dầy chúng tôi phải sởm hoàn tất chiến dịch.

Các yếu tố hành quân cũng cho thấy không dễ gì khuất phuc, theo kẻ hoạch trước, chúng tòi định chiém Rafah đ̂êm 31-10, rạng ngày 1-11, như vậy, sáng hôme sau, các yễu điềm trên xa lộ chắc đểu lộ vào tay chúng tôi, do đ̛̉o, co thể thẳng đượng tiến đến El Arish. Nhưng $\mathrm{c}^{\text {a }}$ đêm đó chỉ co hai tiểng rưỡi trời tỡi, tực tữ 03 g 05 đến 00 g 30 là thuận tiện cho bọ binh hoạt đọng. Kboảng thời gian trước đó giành dê hải pháo và không quân oanh kich cơ cấu phòng thủ. Vi nhiều
lý do riêng, hải pháo không thề tác xạ trước lúc 02 g 00 * và kéo dài cuộc pháo kích quá nửa tiếng. Không quân oanh tạc tiép theo, từ 02 g 30 đén 03 g 05 .

Khơng kề các cuộc oanh kich của hải quấn và không quàn, mọi hoạt đọng ngoài thời gian trời tới qui báu đó chẳc đều bất lọ̣i。 Chúng tôi, ai cũng nghî rằng các họng đại bác trên những khu truc hạm có thề thực hiện được một mức độ tàn phả khủng khiếp. như bên Âu chầu, và chưng tôi nhở đển những cảnh quen thuộc trong phim chiến tranh, với những trận mưa trải phá trên bờ biền, trưởc mỗi cuộc đồ bọ. Tôi nói với các sĩ quan có trách nhiệm trong cuọ̀c hành quân Rafah, rầng hải quân sể phá tan bệ thơng phòng. thủ̉ của Ai Cập, và cuộe xung phong của bộ binh sau đó, sẽ gặp một sức kháng cự đã bị yểu đi nhiều.

Nhurng đống rợm khồag lồ chỉ đẻ ra con chuột. Tất cả số đạn 155 ly do 150 khầu hải pháo bắn vào khu trại. Rafah còn it hơnn số đạn do bất cứ pháo đội cơ hữu nào sê rôt xuống mụ tiêu, nếu họ được chỉ đụnh yềm trọ̣ cho một cuộc tấn công tương tự.

Về khòng quân, thì các phi công thả trải sáng ngay trên đầu đơa vị bạn, làm họ bị lọ, rôi lại nhè ngay các đơn vị của minh mà trút bơn. Chúng tôi phải liên lạc kêu ngưng ngay, và cuọc (coanb kích dọn đường)) của không quân phải hủy bỏ, trưởc khi họ kịp gây tồn thất cho quân bạn.

Nhưng việc đã hoạch định, không thề không thi hành, và khoảng 03 g 00 sáng ngày $1-11$, lục quân của chúng tôi phải bắt tay vào việc. Hai lữ đọàn 1 và 27 ra
lệnh cho các đơn vị thuộc hạ bắt đầu tấn công vào các đồn bót quanh vùng Rafah.

Cuộc tẩa công thực biện trên ba true : Truc phía nam, và trục trung ương dọ lữ doàn 1, mỗi truc 2 tiều đoàn bộ bioh; và trục phia bắc do tiều doàn co dọng của lư đoàn 27. Theo kě hoạch thì không cần phải chiếm tax́t cả, mà chỉ chiễ n những đồn quan trọng của cứ điễm, và phải mở một con đường dễ thiết giáp có thể đến xa lọ Gaza - Kantara, rồ̀ tién thẳng đến El Arish.

Yết hầu của căn cứ Rafah là ngã tư giữa xa lộ Gaza - El Arish và con đường Rafah - Nitzana. Phía tây ngã tư đường näy chỉ có một đường đi El Arish, nhưng phia bắc, đòng bắc, và nam có tới ba con đường: Phia nam là con đường đi Nitzana và Ketziot, phia bắc là con dường đi qua trại Rafah, và đông bắc là đường đi Khan Yunis và Gaza. Những con đường trèn là những mue tiêu đurợc trao cho nhiều đ̛̉n vị̂ Do Thái kbác nhau. Cánh phía nam phải mở một lổ hồng đề thiết giáp có thề qua được, và đi tới con đường Nitzana. Cánh giữa mở một lối đi để tới con đường phia đòng băc. Cánh bắc mở lới đỉ đến con đường qua trại Rafah. Dĩ nhièn chúng tôi muốn mở cả ba đưởng, nhưng ước đoán rầng trong đèm đău, chỉ mở được hai, có khi chỉ một. Dù trường họ̣p do có xầy rachăng nữa, thiết gịạp cũng có thể lợi dụng lỗ hồng, chạy tới con đườag Rafah - El Arish, rồi tiến về phia tây.

Căn cứ Rafah đường lối rất rắc rới, gồm vô số vị
trí, với công sự ngầm dưởi cảt, nẳm giữa những vườn cây trải, và ahững dẫy dứa gai. Trọng lúc tiễn quân, hầu hết các đơn vị đều bị lạc đường, hay nhận lầm. mục tiêu, vì không dùng tác xạ pháo binh dẫn đường. Các đồn Ai Cập lại đóng khít nhau. Hai bên cùng bắn loạn xạ, khồng còn phân biệt được đạn nào của bạn, đạn nào của thù. Kế hoạch hành quân của chúng tôi phải căn cứ vào co cấu phòng thủ của địch. Quân sớ tấn công gần 3.000 người, được chia thành nhiều toán nhỏ, mỗi toán phải tự mở một con đường qua bãi mìn, qua hàng rào kẽm gai, và đơn độc đánh vào mục tiêu định sẵn.

Việc chiếm trục phía nam chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, tiều đoàn thứ nhất chiếm bx đồn số 6,2 và 293 củá Ai Cập. Qua giai đoạn hai, tiểu đoàn kia theo vết tiều đoàn trước, chiếm các đồn còn lại trên trục này.

Tiêu đoàn thứ nhẩt di chuyền một cạch thận trọng. Đại đội trương đại đội $D$ được chỉ định chiếm đồn đâu tiên, tực đồn sỡ 6 , lại không kiếm thấy mục tiêu. Ngay khi địch khai hỏa, thoạt tiên bằng đại bác, rồi đên đại liên, viên đại đội trưởng này liền xin rút lui; và xin trao nhiệm vụ lại cho đơn vị khác. Lời yêu cầu đó khồng được chấp thuận; tiểu đoàn trưởng bắt buộc hắn phai tiêp tục nhiệm vụ; sau đó, hắn báo cáo hoàn thành còng tác là đđồn đã lọt vào tay chúng tôi». Sáng hôm sau, mọi người mởi biết rẳng đồn số 6 chura hề bị tấn công, và cũag chưa chiểm dược, nhưng quân Ai cập đã bỏ đồn từ hồi khuya; lúc cuộc tấn công mới
bắt đầu.
Mục tiêu ké tiếp là đồn số hai, đồn cũng bổ trông, và đại đội C chiěm không tốn một viên đạn. Hồn thứ ba là đồn 239 , do đại đội B chiếm. Bại đội này di chuyển bằng bán xich xa. Lúc đến gần vị trí Ai Cập, họ dàn hàng ngang, xung phong thẳng vào đồn, gặp hỏa lực phòng thủ, nhưog cư tiễn, lính Ai cập liền bỏ chạy, và họ lấy đồn. Thế là giai đoạn đầu kểt thúc. Tồn thất của tiều đoàn này là hai chết, tám bị thương vì pháo binh địch khi vừa vượt tuyến xuất phát. Còn lúc chiếm đồn, tiểu đoàn không bị thiệt hại nào, kể cả khi đoàn xe bán xich tràn vào vị trí địch, phải băng qua 2 luống min nhựa, nhưng may, không quả nào nồ.

Bây giờ đến phần boạt động chính trong vùng : Chiếm các đồn trên trục này là một dơn vị cơ động, tất cả nhân viên đều di chuyển bẳng xe $6 \times 6$, hay bán xich x a, theo yềm trợ, có chi đoàn chiến xa 27 hạng trung (super sherman) của lữ đoàn 27. Dù đã ãi theo vêt của tiễu đoàn trước, lúc vào bãi mìn, chiển xe dẫn đầu vẫn cán trúng mìn. Chiêc bán xich xa chí huy tìm cách vòng về phải, cũng trúng min và bốc cháy nốt. Bạn pháo binh Ai Cập lúc nào cüng theo sát đoàn xe, và bấy giờ, nhờ ánh sáng chiếc xe cháy, đạn rơi chinh xáchơn. Cỏng binh Do Thái, bò giữa những trải phá, mở con đường bến trái cuiếc xe đang cháy đê vượt qua bãi mìn. Vị tiễu đoàn trưởng tập trung quân linh lại, lúc đó, mọi người đều núp dưởi các gò, bụi, và tiếp tục cho di chuyển. Có mấy chiếc bán xích xa, và hai chiên' xa nbờ lối mới này mà thoảt khỏi, nhưng
chiêc chiẹ̃a xa thứ ba lại cán phải một trái mìn, không rõ tại sao cón sót, và lới đi lại bị kẹt. Cơng binh lại phải mở một lối đi ki khảc, nhưng chiếa xa đầu tièn đi thử lại trúng min, cắt đưt con đường mới này.

Cả tiều đ̛oàn bị kẹt. Hai chiến xa, bán xich xa; xe $6 \times 6$ bị mìa nẳm cảa trên những lối đi nhỏ hẹp qua băi mìn. Bây giờ, quấn Ai Cập xả hết các loại sủng vào đoàn quân đảng mă̆c bẫy : đại bás, sủng cối, đại liên. Lúc đó là $0 \lg 30$. Chỉ còn nửa giờ nữa là trời sáng, và nếu đoàn xe vần chưa ra khỏi tình trạng hiện tại, chẳc chắn sể bị quân Ai Cập từ các đồn xung quanh tiêu diệt. Viên tiểu đoàn trưởng liên lạc với tư lệnh lữ đoàn, xin đem các xe còn tốt đến một vị trí gần đó, cho đào hầm hố phòng thưu, vi tiểu đoàn không còn khả năng tiến đđ̌n ngã tư dược nữa.

Lời xin đo không durợc chấp thuận, và tiểu đoàn nhất định phải hoàn thành uhiệm vụ : chiêm các đồn k:ềm soát ngã tư. Nếu không đi xe được nữa, họ phải đi bồ đề đén mục tiêu.

Ở trường hợp khác, có lê lời xin của vị tiều đoản trưởng trèn được chấp thuận, nhurng lần này, nếu thuận thì đén sạaga, là́ồ sao lừ doàn mở được iỡí đi cho thiết giáp đến Et Arish. Khơng cồn đơn vị nào có thể nhận lãnh nhiẹ̣m vư này dược, vì lữ doàn không. có trù bị. Tất cả lực lượng đều đă tham gia cuọc tấn công, và giờ này, đều dưag độ cả.

Về phần tiễu đoàn mẵc nạn thì làm sao đủ sức đi bộ 7 dạ̀m rưỡi để đén mục tièu cho kịp giờ được, và nếu tởi lịip, thì viễn ảnh chićm đồn Ai Cập mà
thiếu chiến xa yểm trộ thật là đen tối. Họ chỉ côn mỗi cách : mở mọt lối khác cho xe chạy qua bãi min.

Trò̀i đã hết tối, nhưng nỗ lực của công binh đã có kết quảo Lúc 05̄g15, cáe chäng linh công. binh đứng dậy phủi tay. Lối đi mới lần này chạy vòng phía bằc các xe hur, và doàn xe ra kbỏi bãi min không gặp trở ngại nào khác. Tiểu đoàn lại di chuyền, đơn vị trinh sát dẫn đần, chi đoàn chiến xa đi uiữa, và đại độ C trên bán xích xa tập hậu. Xe cộ của đại đội D bị hư cả, linh đại đội này phải bám quanh các chiến xa super sherman. Tinh thần binh sĩ vẫn cao có lê còn cao hơn cả sĩ quan. Khó khăn chính là thoát khỏi hỏa ngục đầy min và trái phá đêe di chuyển tới mục tiêu,

Lúc $06 g^{〔} 0$. doàn xe bắt đầu di chuyền về phia ngã tur. Đi trên đường là đoàn chiến xa, chở các ky binh, và lính đại đội $D$, theo sau có đoàn bán xích xa. Các xe jeep đi kèm hai bên hông doàn thiêt giáp với nhiệm vụ trắc vệ.

Ngã tư do 3 đồn bảo vệ : Bồn sô 8 , số 10 và 12 . Đoàn xe vừa đén gần là địch bắt đẳu xả đại liên, súng chống chiến xa. Đoàn xe ngừng lại. Tiểu đoàn trưởng gọi pháo binh yềm trọ̣. Sau mọt hồi bằn qua lại, chiến xa bắt đầu xông vào các đồn - linh Ai Cập ở đồn thư nhất thấy vậy liền bỏ đồn. Kẻ đi xe, người di bộ, vội vã chạy về hưởng tây, hưởng của El Arish. Lúc 07g50, đại đọi C trên bản xích xa chiếm đồn số 8 , và đại đội $D$ trên chiến xa chiếm đồn sỡ 10 . Chỉ cỏn đồn số 12 , cả tiểu đoàn đều hướng vào đó, dàn
quân nghiêm chỉnh nhur trong một buỗi lễ. Bại đọi A và C tiến song song, chiến xa trắc vệ trải, và xe Jeep. bên phải. Lúc 09 g 00 , họ báo : 'chiếm xong đồn 12 ', và mẩy giây sau, họ chiêèm được ngã tư.

Tiều đoàn phải tồ chức phòng thủ thật thận trọng, vì dù âả chiếm xong ngã tư, nhưng đoàn quân chiến thẳng này chỉnhư mộ̀t mũi dùi mỏng manh, dài đến 9 dậm, sâu trong lòng địch, hai bên surờn còn vô sỡ đồn bót Ai Cập. Bao lâu, các cảnh quân ở trục giữa và truc phía bắc chưa thanh toán xong các mục tiêu, Ai Cập rẫn còn khả năng xóa sạch sự thành còng của chúng tôi tại ngã tư này. Nhưng lo ngại đó, xem ra không xác đáng. Bịch không những không nghi̊ đến phản công, mà những đồn cọ̀n lại cưng không thèm chuần bị đễ chỗng cự cho mạnh mẽ. Đa số các đồn chỉ chiến đấu khi chúng tòi còn cách xa, đên lúc xung phong, lính trong đồn đều buông súng bỏ chạy cả. Trong số bầy đồn trên trục phía nam, có ba bỏ chạy trước khi chúng tôi đến nơi ( 2,6, và 8 ), chỉ có đồn số 10, và 12 là chống cự cho tới lúc đồn bị tràn ngập.

Vì lã đó, tồn thất của lữ đoàn này không có git nặng : 2 chêtt, và 22 bị thương, phần lớn vì min và đạn phạ́o binh. Về xe cộ cũng vậy : 4 chiến xa, 2 bán xích xa và 1 vận tải $6 \times 6$ bị trúng mìn. Chỉ có 1 chiễn xa trúng đạn chống chiễn xa, làm trưởng xa và tài xế bị thương.

Cuộc hảnh quàn trên trục trung ương dược trao cho hai tiều đoàn cựu chiến binh, thuộc lữ đoàn 1 . Nhiệm vụ của tiều đoàn thứ nhất là chiếm 2 đồn số

25 và 2 ⿹勹a A đóng sạt nhau. Tiều đoàn quyết định tấn công cả hai đồn một lức, đồn 25 do đại độ A , và đồn 25 A do đậ đọi Nahal (tên tắt của câu cthanh niên khai phá và chién đấu» bẳng tiếng Hy bả lai). Hai đại đội này đi bộ vượt tuyến xuất phát. Họ phải đi bộ một quãng khá xa, và đến mục tiêu lúc gần $05 \mathrm{~g} 00^{\text {. }}$. Bại đọ̣ A. đã tiên gần sát đồn 25 , và sẵn sàng xung phongLinh Ai Cạp đã thấy họ, và bắt đầu khai hỏa, đồn bên cạnh cũng bắn phụ ngay. Lính Do Thái định phá hàng rào phọng thủ bằng min bangalore, song những ống min đã đặt dượi hàng rào này lại fịt ngọòi. Bại đọi trưởng quyết định không trì hoãn, ra lệnh cho thành phần yềm trợ chuần bị dồn hỏa lực đại liên vào phững vị trí Ai Cập có nhiệm vụ bảo vệ hàng rào. Lệnh bắn vừa ban ra, cả đại đội nhào vô, dùng tay nhồ cọc sắt, đè kêm gai xuớng, và bò qua.

Họ lại gặp một bất ngờ khác: Bãi min quanh đồn. Trong lúc họ đang phải lay hoay, xoay trớ với hàng rào, thì linh Ai Cập đã nhận được vị trí chính xác của đại đội nảy, và bắn mạnh vào quãng đó. Bại đội phải làm sao vượt qua bảii mìn thật nhanh, trước khi trời sảng. Viên sĩ quan công binh cầm một chiếc cuớc chim, bò đi trước, gở min để mở lối đí. Cả đại đọi bò một hàng dọc theo sau. Họ theo đường đo đến triền đồi, rồi trèo lên, chọc thủng phòng tuyến đị̣ch bằng tiểu liên và lựu đạn. Khi địch biết quân tấn công đã́ lọt vào đ̛̂̀n, thì cuộc chống cự chấm dứt. Như vậy, nếu không có chuyện gì xầy ra, thì có thề coỉ như ềm đẹp ; nhưng có điều lạ là khi toán đầu tuên vừa lên
chiểm đinnh đơi thì thấy đại đội Nahal, đảng lê tấn công dồn 25 A bên cạnh, tại đang tiến về phia mình. Có lẽ đại đội Nahal lẩm tưởng đây là đồn 25 A , và tấn công vào từ mặt bèn kia. Cả hai đại đọi trưởng cùng bơi rỡi. Lionh hai đại độ đã trộn lẫn vớn nhau, và trải ra cựng khắp các lồ cốt, tiền đồn và hệ thớng giao thông hào nganģ dọe như mắc cửi của đồn này. Đồn 25 A chắc chắn phải đánh chiếm, nhưng chiếm bẳng cách nào, và ai đánh? Búng lúc đó họ tìm thấy một giao thông hào nổi hai đồn với nhau. Nếu địch chờ sã̃n đầu hào bên kia thì thực là nąuy hiềm cho lực lượng tấn công. Sau một cuộc hội ý ngắn, hại đại đội trưởng quyết đ̣̣nh phải liều cho cả hai đại độ đi theo con hào này đẽ́n đồn 2 ḡA. Kbông ai đón họ ở đầu bên kia, nhưng họ bị toán vü kbí nặng địch bắn thật rát. Cuộc chống cự đo quá trễ và đồn 25 A bị chiến lúc $05 g 30$ lúc đó trời đ đã sáng hẳn.

Tồn thất của tiềt doàn trong cuộc chiếm cả hai đồn này là 6 chết, 28 bị thượng, không ai đếm xem linn Ai Cập chết bao nhiêu, và theo lệnh tiễu đoàn, chúng tôị cůng không bắt tù bish; bất cứ tên lính Ai Cập nào maốn trốn, đều được tự do chạy vào miền đầ đụn cát.

Nhiệm vụ của tiểu đoàn là chiếm 2 đồn 29 và 27 sát nhau. Đồn số 29 cci như trung tâm điềm, là đồn mạnh inhất của căn cứ Rafah, zhưng đồn nảy lại chiếm được̣ dễ hơn chúng tôi tưởng, chứng tỏ mình đã đảnh g̉̉á địch quá cao.

Tiều doàn vượt tuyến xuất phát lúc 03 g 30 , và sau
một giờ tiến nhanh đả đến gần mục tiêu, các đại đội dàn quân dề xung phong, nhưng các đại độ trưởng không nhận định được đâu là đồn phải tấn công, vì trời tối quá. Tjểu đoàn trưỡng xin pháo binh bắn đạn vạch đường sáng xuống đồn 29. Pháo binh bắn. Nbung quấn Ai Cập từ các vị trí vưng quanh cung bắn lêa, thành ra họ không nhậa dược phảt đạn nào là của bạn dẫn đường minh. Đại đội A bỗng thấy có một hàng rào gần đấy, vượt qua; lại gặp một hàng rào khảc. Được một quãng, cách chỗ vào khá xa, nhờ đó họ tim ra đồn số 29 .

Bây giờ đã $0 a ̆ g 00$ sáng. Các bán xich xa dàn ra, dùng Bazooka bắn vào vị trí địch, lúc đó đang xả đại liên và súng chống chiến xa ra đề cản khộng cho quấn tấn công tợi gần. Nhưng hai chiêc bán xich xa tìm cách tiến lên, hạ hai ồ súng chống chién xa Ai Cập. Hỏa lực trong đồn yễu hẳn, các bán xich xa cùng mọt trung dội thuộc dại dọi A phá hàng ráo, tràn vào đồn, lúc trời sáng, đụi dội A tim thấy một con đường mòn đí quanh co giữa các hàng rào còn in vết chân mời, doás rẳng linh Ai Cập vẫn dùng đường đó để đi lạai, chắc không có gài mìn. Dự đoán của họ không sai, và đụi dọi theo dường do chî́m các vị trí phia bắe dồn, khong gặp trở ng̣ại nào cả.

Việc chiêm đồn 29 heàn tất lủc 05 ğ̉̉0); ông tiều doàn trưởng liền cho đại độ C C và D đi tấn công đồn bên cạah. Búng lúc ấy, một thiết đoàn chiến xa thuọe lữ đoàn 27 đi tởi, và họ bằng lòng yềm trọ bẳng chiến xa. Linh Ai Cạ̀p vừa thấy chiến xa đên gần, đả
bỏ chạy. Khi hai đại đội nảy phá hàng rào, thì thấy đồn trỗng không. Lủc 07 g 15 , họ gởi báo cáo «đồn 27 chiếm xong». Tồn thất trong việc chiếm hai đồn này là 3 chết, 48 bị thướng.

Trong trận đánh chiếm căn cứ Rafah, đơn vị bị tồn thất nặng nhất là tiễu đoàn bộ binh cơ đọng, thuộc lữ đoàn 27 , thiết giáp. Nhiệm vụ của các tiều đoàn này là chiếm các đồn 34 và 36 , những đồn quan trọng của trục lộ phia bắc.

Tiĉu đo đoàn gồm 4 đại đội khinh binh, được tăng cường một chi đoàn chiển xa hạng nhẹ̆̉ AMX. Không hiều tại sao họ lại nhận aược lệnh dị chuyền trễ. Đoàn xe lên đường lúc 03 g 45 , và 15 phút sau, họ bị pháo kích nặng nề, và rất chính xác. Tiều đoàn trưởng buộc lòng phåi cho lệnh nhần viến xuống xe kiếm chỗ ần nấp. Tồǹ thất trong cuọ̣c pháo kích này là 11 chết, và 88 ngurời bị thương, trong sớ đó, co đại đội trưởng đại đọi A , चà 3 trung đội trưởng.

Dưới hỏa lực nặng nề đó, diều cằn nhất là phải tản thương, và cho đoàn xe ra khỏi vùng nguy hiểm rồi tồ chức lại lực lượng tấn công. Bại đội trưởng đại đội $D$ nắm quyền chỉ huy đại đội $A$, gom lại cơn hai trung đội, đi đánh đồn 34 . Bại đọi trưởng đại đội B tập trung đại đội của mình lại, và tiến về phía đồn 36. Bại đội $B$ đến mục tiêu trước tiên. Họ dàn quân trong những phút chót của đêm tới, và khi trời vừa sáng, lúc đó là 05 g 35 , trung đọi bọ binh trên bán xích xa, và phân đọ̣i chiến xa hạng nhẹ công phá vị trị Ai Cập. Theo sau bán xích xa và chị̂́n xa, là một.
rung đội co động khác, và trong vòng 15 phút, đại đội kiềm soát được đồn địch. Bồi lại đại đội co ba người bị thương.

Đại đọi A đên gần muc tiêu lúc 05 g giờ 45 Len lọ̉: theo các lùm cây, họ tim cách đến thật sát cảc ồ chống chiễn xa đặt ợ mặt nam đồn 34 , chỉ cách khoảng 275 mã, và khóa họng súng địch bằng bazooka. Bại dội lúc nảy có thêm chiến xa hạng nhẹ, sau khi bạ đồn 36 qua trợ lực. Các chiển xa yềm trợ bẳng hỏa lực bắn ttiăng, cho đại đội chọc thủng hàng rào phọng thủ tràn vạ̀o đồn Ai Cập. Bồng thời đại đội $D$ qua tăng cường cũng vừa tởi, được dưng làm thành phần trự bị. Lủc 06 g 30 , đồn 34 thanh toán xong. Trận này, bạn có 4 bị thurong.

Tiều đoan trên không phải là đơn vị duy nhất bị tồn thất nặng trong trận đánh tại miền bắc này. Lục Oãg00 một tiều đoàn thuộc lữ doàn 27 thiết giáp cunng đên gần các đồn 34 và 36 . Bơn vị này sê theo chân tiều đoàn bộ binh, để nếu mở xong đường, thì đi ngay đến con dường Rafah. Họ nhận được lệnh của tư lệnh 27 là yềm trợ cho bộ binh để chiếm các đồn. Thiết đoàn trưởng quyêt định dùng một thành phằn cơ hữu chiếm đồn 34 , và ông tự dẫn một chi đội chiến xa đến đó. Lúc còn cách mục tiêu khoảng 450 mã, thì trờì đă sáng rõ, chiếc bán xich xa của ông hiệ̀n rồ dưới mắt lịnh Ai Cập. (Vi máy truyền tin trên chiến xa chỉ huy hư, ông phải qua bán xich xa ngồi đề có thề ra lệnh bằng cảc thủ hiệu). Địch tập trung hỏa lực vào đó, và xe ông bị trúng ba trải đạn chống
chién xa. Thiết đoàn trưởng chết tại chồ, thiễt đoàn phó ağồi cùng xe bị thư ng nơi mắt.

Lúc 06g30, tất cả đồn bót trèn trục trung wơng, và phia bắc căn cú Rafah dều lọt vìo các cánh quâu bạn. Nhưng hai trong số ba thiêt đoàn ky binh tham chiến hồi đêm đều bị tồn thẩt, cần phải có thi giờ để sưa chữa xe cợ, tiếp tế ahiên liệu, và tổ chức lại đội ngũ đêe tiếp tục chién đấu. Thiét doàn thử ba để trù bị, dược lệnh di chuyễn lúc 16 g 00 . Đi qu: fỗ hồng phia bắc, khai thông con đường Gaza - Rafah, và gặp các cánh quân bạn tại ngã ư

Lúc 09 g00 chiếc chiên xa tiền phong tới ngã tư. Thoạt đầu lính bộ binh ở đấy (thuộc lử đoàn 1) còn nghi hoặc, nhưng mấy phút sau, bui tan đi, họ thấy những thân chiến xa kiều $A M X$ thấp lè tè của Do Thái hiện rỡ phía chân trời.

Dù xung quanh vẫn còn tiếng súng nồ lẻ tẻ, và lúc nào cữog có thể có những đầu lính Ai Cậ tùr những bui xương rồng trồi lên, sĩ quan cũag như lính tiểu đoàn này, không đè nén được nỗi vui mừng, họ chạy túa ra ngoài đồn, chào đón đoàn chiến xa đang tiên đên. Mấy phút sau, ngã tur tràn đầy chiên xa, bán xich xa, và những nụ cười cởi mở hiện trên nét mặt phủ đầy bưi bặm của những chàng lính chiến. Bẩt chấp cực khồ, các cựu chiến binh ôm nhau thân mật, tư nbiên trong tình chiến hữu. Nặ nhân đặc biệt của tôi là tư lệnh phó lữ đoàn 1 , cbúng tôi ôm choàng lấy nhau, như một cảnh trong một phim ciné - cũ của Nga.

Giai đoạn hai của cuộc hànu quân khai diễn lúc 10 G 30 , lữ doàn 27 lèn đường tiến về El Arish. $\theta^{i}$ đâu là một thiét đoàn ky binh gồm 7 chiếc xe jeep của đơn vị thám thính, một frung đội công binh, một đại độ bộ binh đi trếa bán xích xa, hai chi đội chiến xa (mổi chi đội 6 chiếc), và một pháo đội dại bảc 105 ly co đọng. Theo sau có hai thiét đoàn ky binh khác. Bộ tu lệ̣h lữ đoàn đi ngay sau đơn vị tiên phong. Tỏ̀ cũng kéo «đ̛on vị tồng tham mưu» đi xen vào toán xe của bộ tư lệnh lữ doàn. Bơn vị của tôi ģồm 2 chiếc xe $6 \times 6$, một xe truyền tin đê liên lạc với tồng hành dinh va khòng quân, và một chiếc xe cụ̉a tôi ngồi. Đi theo tôi có bộ tham mưu đquân khu Nam, chánh văn phòng của tôj, và hai nhân viên truyền tin.

Rời khỏi Rafah, những khich dộng cûng tan biến theo. Tòi thấy minh như tim lại được nhữag cảm giác khoan khoái sau mỗi lần nhảy, hồi còn tập nhảy dù. Ra kbỏi phi cơ, bỗng nhièn ta rơi vào một vùng yên tĩnh, khōng còn tiếng máy inh tai, không còn áp lực không khi, quên cả sức gió cuốn, và được hưởng những giày phút thoải mái, thoát khỏi mội trói buộc $t_{\text {rưởc }}$ khi đặt chân xuông đất.

Chúng tòi chạy về hưởag El Arish. Một làn gio mát từ Bịa Trung hải thồi vào. Những đun cát trải dài hai bên dường. Thỉnh thoạng lại gặp mọt chòm nhà vách đất, 1 đàn cừu, các phụ nữ Bedouin (dan du mục Ả Rập) dẳt những con lừa chất đầy túi da dụ̣ng nưởc. Có muốn viết nhiều hơn về phong cảnh đồng quê vào
thiên hồi kỷ này, cûng khó tưởng tượng ra được.
Chúng tôi mất cả ăn sảng, vì trước khi đển ngã tư, một khầu đội chống chiến xa Ai Cập không chạythật là một ngoại lệ - bắn vào đoàn xe , làm chúng tôi phải núp xuống dưới hớ bên vệ đường mất một thừi gian ngắn.

Đồn Ai Cạ́p đầu tiên mà chúng tôi đoán sẽ gặp kháng cự là đồn Sheikh Zuweid, cách ngã tư 6 dậm về phía tây. Dịa dach đó nồi tiếng từ thời 'Nili Spies' (nhóm người Do Thái ở Palestine, lãnh nhiệm vu thi hànb cáe công tác của đồng minh trơng hồi đệ nhị thế chiến), và rất quen thuộc đối với tôi. Theo Lishiasky thi đó là nơi Avshalon Feinberg bị người Be-- douin giết chết.

Khi tởi nơi, chúng tôi thấy trỗng không. Thực ra, chúng tôi không phải là đơn vị Do Thái đến đầy đầu tiên. Không quần đã có mặt ở đây trước chúng tôi; và dấu vết của cuộc thằm viếng đó là những chiếc xe đang cháy bên vệ đường, những khầu đại bác dã chiến và chống chiến xa còn bỏ lại tại chồ, nhưng nhân viên đã hoảng bồn bỏ chạy đâu mất cả.

Chúng tôi đã đi được 12 dậm, quá nửa đường Rafah - El Arish, mới gặp tiếng sưng đầu tiên của địch, từ đồn El Bury bắn ra. Đồn El Jeradi cách đấy đén 2 dậm cũng phụ họa. Đồn El Jeradi đặt trên cao địa đề cảnh giác mọi cuộc tiễn gần El Arish, vì nó kiểm soát được trọn vẹn trục lộ này. Hai bên xa lộ, và sâu vào phía trong nữa, toàn là những đồi cát mềm, rất khó vượt qua, nên không có cách nào
đi trảnh đồn này được. lự lượng đong tại cac điac này gồm một đại đọi bọ binh, mợt phân đọi 3 khầu súng cbơng chiến xa «Archer» và một pháo dọi 6 khầu súng cối 120 ly .

Thiêt giảp bằ đầu tấn cồng cử điềm này lủc 14 g 30 , và trận đánh kéo dai hơn một tiếng đồng bồ, vì việc di chuyền qua các dun cát rất khó khăn. (Bủng là những dồi cât mà Lawrence rất thich, và ông cho rằng đỏ là những địa điềm tinh khiết cuới cùng còn sót lại trên trái đất ô trọ̣c này.) Tại đây, cüng nbư ở Rafah. Khi các chiến xa Do Tbái tợi gần, lioh Ai Cập liênn bỏ sủng chạy. Chúng tôi thiệt mất 10 người.

Bây giờ, chỉ còn cách ElArish 9 dậm dường. Trên đường tiễn về thành phố, chúng tôi càng ngày càng gặp nhiều dấu vết của càc đơn vị Ai Cạpp từ Rafah chạy về, bị máy bay Do Thái oanh kich. Đủ loại đạn dượ, súng ông, xe cộ, bỏ lại vương vãi cả ở giữa lộ lẫn bai bèn lề.

Cbưng tôi gặp đồn Ai Cạp cuơi cùng, cách El Arish 4 dậm. Cûng như Jeradi, đồn này dưới quyền chỉ huy của tiều doàn 11, thuộc lữ đoàn 4 bọ́ binh Ai cập. Lự lượng phòng thủ có hai đai đọi bộ binh, - sưng chớng chîén xa đặt hai bên xa lộ, ngoài ra, cón mộ pháo đọi 8 kbầu dại bác 35 pounder.

Trời gânn tợí, mà đoàn xe của lữ đoàn lai tản mát quá, khơ lòng tập trung lại đễ dàn quân, mở cuộc tấn công, trước khi màn đêm buông xuông. Tinh thần binh linh cüng đã uê oải.

Kề ra, cüng khỏng có gì đảng ngại. Cọ điều việc
công đồn và tiến vào. El Arish phải rời lại sáng mai. Đêm nay, phải cho nhân viêa bảo trì xe cộ, thiět giảp, đồ thêm nhiên liệu, và nghỉ ngơi chút đỉnh.

Trời đèm lạnh, bù lại cái nóng nực và bưi bằm của suốt mờt ngày di chuyền. Chúng tôi kiếm được một cái chuồng sủc vật cũ, nền đầy cây cỏ mọc, liền lấy đó là làm nơi nghí qua đèm. Tôi đọc, và trả lời tất cả các công điệ̉ gửi đên. Tôi nhắc lại lệnh sáng mai (2-11) bằ đấu cho lữ đoàn 9 di chuyền về Sharme Sheikh, và lữ đoàn 11 hànbe quàn chiếm giải Gaza. Chúng tôi sắp bưởc qua giai đoạn cuấi cùng của chiến dich.

Bưa ăn tổi với nhửng món ăn quen thuộc : thịt hộp nuốt không tròi, yà nhữog hộp nước cam chua loét. Tinh trạng đó, như thường lệ, lại được cà phê đen nóng cứu vãn, và sau đó, thé giởi lại như đượß màu hồng. Khi vừa cuộn minh trong chăn, thiu thiu. ngủ, quân Ai Cạ̀p lại pháo kích. Tiêng nô chưackặ đã phá nồi giắc ngả, nếu những trái phả không tung cát, sỏi vào mặt mũi, khiến chúng tổi phải chạy vội đên gò đăt đê núp.

06 g 00 sáng hôm sau, chúng tôi và̀o El Arish không gặp sức kháng cự nào. Các đơn vị Ai Cập đã̃ rát lui hêt trong đêm vừa qua.

Có lẽ quân địch chỉ mới rút cách đây vài giờ. Nếu biết vậy, chúng tồ đã cố tiến vào thành phố bồi đêm, rồi qua cửa tây El Arish, cbận đường về kênh Suez, thi chúng tôi co by vọng bắt được cả đoàn xe, khi giợi, yà tù binh thuộc sur doàn 3 Ai Cập, lúc đó đang
 nảo. Theo lờ khat của tù binh, thi bọ tồng tham nuuve Ai Cập đđä ra lệnh cho lựe litrợng ở Sivai phà̉ rut qua fầ ngạn kênh Suez tut trua ngày $1-11$. Lẹth rutu laín được càc đơn vị Ai Cập thi bành quả sỡt sấng. Thựe vậy, cả stt đoản 3 ớ El Arisho và ltut doàn 1 thlêt giáp, đêut cho bắt đău rưt lui, trước kbi có lệth của bọ TTM. Bộ tư lệhh sư doăn ở El Arish gửi lệnh rút luî cho lữ đoău 5 ở Rafah từ đêm $31-10$, rạng ngảyy 1-11, nhưnig lự đoàn lúc đơ dang bị tữn công nặng, không phánồ vòng vây, chỉ côn mỗi cách rủt lui là chạy tản loạn.

Lữ đoàn 1 thiêt giàp lại rút sớm hơn nữả. Sáng ngảy 31-10, họ nhận được lệnh bọ TTM Ai Cập phải xả hêt tốc lực, chạy vê ngã tư Jebel Livni dê durơng đầu vớí các đơn vị thiêt giáp Do Thải (lừ đoàn 7) và trợ lực việc phòng thủ Um Katef. Theo mộ' sĩ quar thiêt giáp Ai Cập bị bắt, thi viên tự lệnh lữ đoàn thiêt giáp Ai Cạp xin phi co bao vùng, nhurng không đurợc? không nhừng ồng ta không tiển theo lệnh trên, mà còn tự rá lệnh ctoo lữ đoảa rứt thỏi Sinai.

Như vậy, nếu chưng tối có chiếm El Arish hồro đêm, chưa chắc đã chặn được đa sô lực lurợng Ai Cạp rủt khỏi thành phớ nay.

Trong cuọc rút lui khỏi El Arish, một phần nhơ có tồ chức đảng hoàng, nhưng ảa só còn lại, chỉ là mợt cuộc tháo chạy yô trật tự. Lự xầm tời, có hai chuyến xe Iửa từ Ai Cập tới, nhurag chị chở đượe mộ phần lự lượng. Con aương nhỏ hẹp tì̛ El Arish đếa Kantara đông aghẹt các log̣i xe, cůng chuta đỉ dùng.

Do đó, đường xe lửa và đường cái chỉ dành riêng cho sĩ quan ; các cấp khác pảải đi bọ. Nhưng nhửng người đi bộ lạí may mẵn, vị khống quân chỉ chú y đên xe cọ di chuyền trên durờng, chứ không làm phiền đến các toán di chuyền qua những đụn cát.

Bọn lính nà̀y, bị sĩ quan bỏ rợ, liền trút bỏ tẫt cả naững gi mang trên người làm vướng viu cuộc di chuyền : vủ khi túi quân trang, quấn phục, cả đến đỏi giày cao cồ nhà bỉh nặng nề cũng vất đi nốt. Họ nhập lại thảnh từng toán một, từ từ đi về phia tây. Khảt, uống nước giếng ; đói, ăn trái chà là. Những đồn điền chà là dài hàng dậm dọc theo bờ biền đang mùa trái, chỉ cần ném một viên đá vào một chùm chín là có thề lượm được cả vốc tay. Từ trên không nhin xuống, thấy nhữog toán linh này giợng như một đoàn người hành hươong dài vô tận, những chiêc áo trắng của họ in rỡ trên nền cát vàng.

Ei Arish không bị phả hoại gì trong cuộc rút lui này. Có mấy kảo quân sự bị đốt, ṇưng chỉ là một phần không đáng kề trong số quân dung khồng lồ mà địch bỏ lại. Có lẽ khi lệnh rút lui vừa ban ra, thì ai nấy cŭng chỉ lo chạy leo lên doàn xe sắp rời thành phố. Bệnh viện ra một cảnh tượng rùng rợn. Trên bàn mỗ, có xác một linh Ai Cập vừa bị cưa mất một chân. Tên này bị bỏ lại, giữa lúc đang chịu giải phẫu, không có bác sĩ hay y tá băng bó cho, nên chết vì mất máu. Các thrơng binh tại đây, một it nằm lại trong phỏng, nhưng da số chạy ra nấp ngoài sân, ngoài vườn. Họ kề lại rằng, khi các y tá biết có

TRAMN HOAN NGOC
xe hồng thập tạ đang chơ, bọ liền bỏ tât cả cống việc đang làm, chạy vội lên xe, rồi biến mẫt. Khồng còn mọt y tá nào ở lai săn sóc các thurong binh đang trong tinh trạng nguy ngập - trong đêm qua, cơ đên 18 người tắt thở.

Con đường từ El Arish đi Antara tràn ngập xe cọ, mọt ît eôn chạy được, nhiều chiếc bi xoay ngang hay lật ngửa. Nguyên nhân không phải vị kế hoạch cản đường, mà vi cuộc chạy tán loạn đó sinh ra nạn kẹt xe đường, rồi nhứng xe vận tải hạng nặng, bản xích xa, xe chở thiết giáp v.v... ủi nhựng xe nhỏ ra ngoài lề để lấy lối chay.

Con đường phía nam chạy về phi trường, và Abu Ageila cũng la liệt những quân xa bất động. Nhưng những chiếc xe nây là do khồng quân của chúng tồ đảnh bồi thêm bằng phi đạn và đại bác lên đoàn xe rút lui.

Lü đoàn 27 thiết giáp không nán lâu trong thành phô. Thành phần tác chiến đi chiếm sân bay và kiềm soát con aường di Abu Ageila, phần còn lại yội truy kich dịch về phia kênh Suez. Văn đề dân sự ở El Arish dược trao lai cho bọ tư lệnh quân khu nam; bọ tư lệna sẽ đề cư một tồng trấn đề điều hòa trật tự đời sơng nhân dân nợ đây. Khi vừa vào thành phớ, chúng tơi thấy hinh ảnh nồi bật nhất là những là cờ trắng bày phớt phới trền nóc nhà, ngoài hàng rào ; *à một phải đoàn đang chờ đón chúng tôi trưởc cửa tòa thị chính, bày tỏ lòng trung thành, và tinh thần sẵn sàng họp tác của họ với chúng tôi.

Cong viên thânh phổ vằng lạng lúc chúng tô đén ; chí mọt giờ sau đâ dông đúc náo nhjẹt. Thánh phần công dịch và yêm trọ của lứ doàn 27 tữ bọ tư lệnh quân khu Nam tởi, lị̂̃ bắt tay vão việc giừ trật tư, và kiêm soát các doanh trại quân sự trong thảnh phố. Có nhiều chàng lính nhân ra tòi, đến xín chup hinh, xın chữ ký lên bản đồ quẩn sự, sô công tác, băng cá nhân, hay bao thuốc lá. Một trung sĩ quân khu có óc lập dị, thấy một bức hình Abdul Nasser màu sắc lôe loẹt, treo trong một tiệm hởt tóc, liền vảc đến xin tôi ký vào. Hắn nooi, chự ký này không những là một tài liệu đặc biệt, xét về địa điêm, mà cả về thới gian : hôm nay, 2-11, ngày công bố tuyên ngôn lập quốc Balfour (1).

Không phải tất cả linh Ai Cập đều rời El Arisa hết, cho nên khi nghe tin chúng tôi vừa lập một trậ tù binh thì họ đồ xô về đấy trình diện. Dĩ nhiên không phải họ ra trịnh diện hết. Một số vẫn cȯn giữ vũ khí lặn trốn trong thành phố. Cólần, chúng tồi đang đưng trong một tòa nhà, gân chiếc cựa sô mở ra aường phố? bi một tên bằn sẻ nấp ngoài hàng rào bắn vào. Hắn bẳn một tràng liên thanh, lạm mợt nhân viên truyền tin trúng đạn, ngâ xuống, chễt ogay cạnh tổi.

Lúc 11 g 00 , tôi lên chiêc quan sát cơ Piper, bay từ phi trường El Arish về bộ TTM. Tôi bảo viên phị

TRÅN HOAN NGOC
công lượ thấp quanh thành phố môt vòng, nhựg Mai phải lên cao ngay, de tránh khờ tấn đan súdóg trường và đai liên đang từ dượi bắn lên. Trên các đun cát phia đong, phia tây, phia nam, đấu cưng co

- Linh Ái Câp ; họ đi lẻ tẻ, hay thành từng nhớm, núp vào những bui cây, những chuờng thư vât dưới đất. Dư bay rất cao, tôi vẫn nhin thãy điềm mà tôi đang tim kiêm : Lự đoàn 27 thiêt giáp. Boan xe đang tiên về phía tây, không gặp trở ngại nào. Thể là chủng tôi đã vào El Arish được 5 tiếng đồng hồ. Lữ đoàn đang dẹp các chưởng ngại vật để lẩy lỡi đi Những chiếc xe tiên phong đ̛ã cách thành phố hàng chực cây sớ, và đoàn xe như đang di chuyền giữa một đại lộ bẳng khói và thép. Trận đánh tại trụe phía bắc Rafah El Arish - Kantara như vậy là kết thúc.

Tôi nhớ lại xấp tài liệu mà sị quan quân'báo vùa trình tôi hồi sáng, trong đó có «chỉ thị của tư lệh sư đoàn 3) gửi cho cảc dơn vị trực thuộc khu Bắc Sinai. Chỉ thị đó như sau:

## CHỈ THI CỦA TƯ LÊNH <br> SƯ BOÀN 3 B BỌ BINH

Ngày 15 thang Hai 1956
Gửi :- Tiều thu trưởng tiều khu Palestine.

- Tư lệnh lữ doàn 5 bộ binh tăng phải.

Sau đây là bản tóm lượe các chỉ thị cảa sư đoàn

3 dã gửi cho các đơn vị trưởng, và sĩ quan, theo ngày thảng dưởi đây :

El Arish : 1-2-1956 Rafah: 32-1956
Khan Yunis: 4-2-1956 Gaza : 4-2-1956
Yêu cầu các nởi nhận cho toàn thề sị quan thi hảnh chỉ thị này, và khōng được phồ biến chỉ thị bẳng giấy tờ xuông dưới cấp tiều đoàn trương, hay đơn vị trưởng tương dương.

## 1- HUẤN THI

Mỗi đơn vị trưởng phải chuần bị cho cá nhân mình, cũng như bộ chỉ huy, sã̃n sàng tham dự 1 chiến dịch chống do Thái không-thề-tránh-được, đề hoàn thành mục đich cao cả của chúng ta là tiêe diệt Do Thái thật nh̉anh chơng, bẳng một trận đảnh thật ác liệt và tàn bạo.

> 2- THÀNH TİN :
(a) Thành tín là yếu tố quan trọng trong sứ mạng của chúng ta. Không cé thành tín, chẳc chắn chúng ta sẽ không đạt được thắng lợi.
(b) Trơng khỉ chiến đấu, quân sĩ các cấp biểu lộ lòng chành tín bằng thái đọ̣ tấn kich nhanh chóng.
(c) Sư thành tin gồm những yếu tố sau:
() Chiến đấu dẻo dai, với một thại độ mãnh liệt nhât:
(ii) Tự tin tài lânh dạo của minh, đề tạo niềm tin của binh sĩ vào cẩp chỉ huy. Giữ gin kỷ̛ luật nghiêm minh, tránh gây mâu thuẫn giữa binh sí và sĩ quan.
(iii) Hành vi nghiêm túc, thực tê...

Chúng tôi vòng về đông, và bay̆ về hướng Do Thái dươoi là thung lụ̆ng El Arish quanh co. Chỉ tại giải đất thấp này là có trồng trọt hoa màu; phần còn lại, hoàn toàn hoang vu. Sát biền giới Do Thái là một bọ lạc Bedouin. Chưng tôi bay xuyên qua mọt làn khói từ mợt mải bếp nào đó phía dưởi xông lền. Mừ cây đỗ tùng chạy khét lẹt xuyên vào phòng lái phi cơ, và trong khoảnh khắc, tôi được đưa vào vùng kỷ niệm, với những đớm lửa trại, ở một chấn trời khác.
'Hôm qua và hôm kia, trọng lúc lữ doàn 27 thiết giáp hoạt đọng trên trục phia Bắc, thì lữ đoàn 7 thiết giáp cüng hoàn thành việc chiếm trục trung urơng Kusseima - Jebel Livni - Ismailia. Sự khuẩt phục được trục này còn đánh tan được. mưu toan của bọ TTM Ai Cập đinh đưa lử đoàn 1 thiết giáp của họ ra nghênh chiến.

Lữ đoàn 1 thiết giáp là lực lượng lưu động mạnk nhất của Ai Cập ở Sinai. Lữ đoàn được tồ chức như một đơn vị biệt lập, có đầy đủ lương thực, trang cụ các đơn vị cỏng dịch, có thề hoạt động mà không cần liện lạc với căn cử ở Ai Cập dêe nhận cảc loại bảng tiếp tế thông thường. Tại căn cữ của lữ đoàn tại Bir

Selim, trong vìng Sinai, co dự trữ rất nhiều nhiên lieệa, dạn dược, và cơ phận thay thê. Mọt sĩ quan thiết giáp Ai Cập bị bắt khai rằng, ngày 31-10, tư lệnh lự đoàn nhận được lệnh của bọ TTM phải di chuyền về phia đông ngay, đề yềm trọ̣ cho Um Kataf, đồng thời, cho mọt đơn vị thiết giáp tấn công đạo quân nhảy dù Do Thái tại Mitla. Các đơn vị thuộc lữ đoàn có di chuyển thực, nhưng bị không quân Do Thái bám theo oanh kich măi, thành ra không tới nồi mục tiêu. Viên tư lệnh lữ đoàn xin phi cơ bao vùng; khi biêt đơn xin không được thồa mãn, ông luềı quyét định cho lữ đoàn quay về Ai Cập, và khơng mở được cuộc tấn công nào vào các dơn vị Do Thai

Giữa lữ đoàn này và lực lượng Do Thái, có xầy ra mọt cuộc chạm súng, lúc lữ aooàn bắt dằu lui quàn. Cuộc chạm trán đó xầy ra lúc 06 g 00 sáng ngày $1-11$, tức hai ngày trước đây, khi mọt theêt doan ky binh çủa cháng tôi đên vùng phư cận Bir Rud Selim, cách Jebel Livni 25 dậm về phia tây, thì bị đơn vị hậu tập của lữ đoàn Ai Cạap bắn. Chiến xa Do Thải bắn trạ̉, và hạ 3 chiến xa T - 34. Bọ binh co đọng dịch nbảy xuống xe, và lần nhanh vào các đun cát, trong khi những chiếc thiết giáp còn lại vội xả hêt tớc lưc chạy về hượng tây. Nửa tiếng sau, lúc 06 g 30 , quâu Do thải tiến vào căn cứ thiết giáp Bir Rud Selin, thấy còn một số sĩ quan, và linh Ai Cập, có người bị thương, có ugười còn khỏe mạnh, không rồ tại sao họ không chạy theo đon vi.

Thiết đoản Do Thái lên đường truy kich địch. Mới
tiến Gưqe mấy dạm về phia tây, thị̂́t đoàn bị phaco biah và chiện xa dịch bắn dự dọi. Cuộc gipo tranh kéo dại một tiếng đồng hộ, sap đọ, đơn vị bạn thấy không thề tiêp tuc truy kich được, vì thiếl giáp đã gận can xăng; và có 2 trong sổ 9 chién xa bị trưng dapp, khọng xủ dung được nựạa. Thiêt doàn đành quay về Bir Rud Selin để săn sóc thurơng binh và tiệp tế nhiện liệu (kho nhiên liệu trong traỉ nạ̀y có rất nhiều xaăng thiết giáp). Bấy giờ đã gần hết ngạ̀y, và không thễ duội theo thiết giáp Ai Câp trong đêm tỡi được.

Trong suớt ngày 2-11, ngoại trừ chiếc chiên xa Ai Câp đang đơn đợc chạy giựạ lọ, và bị bặn hạ ngạy, thì không cơn thấy dơn vị thiềt giáp Ai Cập nà̀o khảc. Trại Bir Gafgafa, và vùng lân cận phia tậy đều trốag
 chién xa, trang cụ cá phân của địch bỏ lại. Hơn vị Do Thai cûng gặp mấy toạ́n lịnh Ai Cập đang chạy trớn, nhưng không tịm ra dấụ vết của lữ doàn 1 thiết giáp. Mẵi đến 16 g 00 , khi đợn vị này tới Katib el Sabha (cảch kệnh Suez đọ̣ 30 dậm) mới gặp đưoò đo đoàn quậ̂n Ai Cậ̂p. Đó là mộ chị đoàn chiến xa T-37, xe nưp dượi hố bên lề đường đề chặn lực lượng truy kich. Bặt xe ở chỗ trũng như vạ̀y, thì tầm quan sát bị gị̛̛́i hạn, cho nên các xe jeep thám thinh của chủng tôi đến cách họ 300 thước mà chura bị lộ. Một chiếc jeep vừa mở khẩu bazooka nhắm yào chiếc chiến xa gần nhất, thì bị một chiến xa Ai Cập khác nhin thấy, liền xoay pháo thạ́p, hướng đại bảc về phía chiếc xe jeep. Toán thám thinh trên chỉ cọn cách bo tay chờ çaết.

May luc đó, nhân viên xa đội trên một chiến xa sherman của chúng tôi nhìn thấy cảnh này, vội khạc một trái đạn vào chiến xa Ai Cập kịp thời. Khằu bazo-oka của toán thảm thinh vừra được cứu mạng, giờ dây đã sẵn sàng, liền bóp cò, và trái hỏa tiễn trúng chiễn xa địch. Những kẻ sống sôt trên hai chiến xa địcb nhảy xuống chạy trỡn. Chiếc thứ ba tuy chưa hề gì, nhấo viên cũng bỏ chạy luòn, và chiếc chiến xa đó rơi vào tay chúng tôi.

Đó là lần chạm trán cuối cùng với thiết giáp Ai Cập. Đêm xuông, cuộc truy kích cựng lờ dần, đến lúc đoàn thám thính Do Thái đếu điềm tận cùng của cuộchành trinh ở cách kênh Suez 10 dậm, thì lữ đoàn 1 thiết giáp Ai Cập đã qua bèn kia bờ kênh Suez cả. Thiết đoàn kỵ binh của chúng tôi bị 1 chết, 10 bị thương, hur 1 chê̂́n xa và một bán xich xa. Nhưng phần lởn thiệt hại của thiết đoàn là do trận đánh vào Um Shihain, chứ không phải vì truy kich thiết giáp Ai Cập. Tồn thất lữ đoàn thiết giáp địch là 30 chiến xa $T-34$ ( 8 chiếc do thiết đoàn kỵ binh hạ ; phần còn lại dokhông quân) ; 5 khầu đại bác cơ động SU - 100 ; và khoảng 40 chiếc thiết vận xa, phần lỡn do phi cơ oanh kich.

Khi nhận bảng báo cáo chinh thức về tồn thất của thiêt giáp địch, tôi cåm thông dược nỗi thất vọng của nhân viền thuộc hạ. Giữa báo cáo trận đảnh đầy nhiệt tinh tuồi trẻ với con sõ̃ thỗng kê vô tình thường có sự sai biệt. Điễn hình là cuộc không tập vào lữ đoàn 1 Ai Câp gằn Bir Gafgafa ngày 31-10. Sau đây là báo
cáo của trung úy ZK.
Chning tôi nhạan thấy đoàn thiết giảp ở giữa lọ. Cảnh tượng rẩt là sồi nồi. Hếl xe nọ đến xe kia dua nhau bơc cháy. Thoạt tiên, chưng tôi tấn công như một cuộc thực tập thời bình, đến lúc những trái đạn nồ. xung quanh chúng tôi, trận đánh mới trở nên khần trương. Kính chắn gió trèn phi cơ của đại úy G. và trung úy P . bị dầu phủ kín, hai người nhẳm mắt nhàoxuống bất cứ mục tiêu nào, làm những máy bay còn lại phải trám vào chỗ trống...
G. và tôi cưng đến tấn công một đảm chiến xa. Tôi bỗng thấy những trải đạn 40 ly phòng không nồrất gần minh. Tôi định ngay được vị trí súng, liền đậm xuống đỏ. Nhân viên khầu đội cố xoay nòng súng hướng về tồ, nhưng khi thấy quá trễ, họ liền nhảy khỏi ư, và bò lồn ngồm trên mặt đất. Tòi dừng đại liền 50 xả xuống đám này. Lủc tôi bẳn vào chiếc xe chở đạn, xe phát nồ, suýt gây tai nạn. Tiếng nồ thồi máy bay của tôi lên đường bay một chiếc khác, làm hai chiếc suy̌t đụng nhau. Cbỉ còn một chiễe còn đạn, nên trung úy S . ở lại trút cho hết, cỏn năm chiếc kia bay về trước.

Viên phi doàn trưởug viết tay thêm vào bản báocáo,: « Tôi xin nói rô rẳng, dù phần diễn tả rất hấp dẫn, thiệ́t hại địch được gbi nhận chỉ có hai chiến xa: và hai xe vận tải. »

Sáng nay, chúng tôi chiểm xong giải Gaza. Các đơn vị Ai Câp không chồng cư mậh mẽ cho lắm. Sau nhựng trận thuaa ợ Rafah và El Arish, tinh thần của họ làm sao lệ cao được ? Họ cũng chẳng còn lòng dậ nào nghĩ đện việc tờ chức phòng thủ nữa. Lực lượng ở Gaza phấn tán thành từng đơn vị nhỏ, đông ở hầng chục đồn lẻ̉, đồn no không trọ giúp được đốn kia, và khồng chícéc nào đượng đầu nồi một cuộc tấn cộng bẳng chiến xa yà bán xích xa. Đối với toàn bộ chiển dịch, thì trận này không có tính cách quyết định. Giải đất duyên hải dài 25 dậm, và rộng trung bình 6 dậm này không thề tồn tại, khi mà Rafah và El Arish đã mất, và sur đoàn 8 Palestine ở đây không đủ khả nẳng hoạt động ngoài giải đất này. Thực vậy, quân số trên 10000 của sư đoàn (kề cả lữ đoàn 87 Palestine ở Rafah) chỉ quen đóng đồn bót. Những tồ chức như lữ đoàn, đại đội chỉ lập ra cho eó bình thức, chự không thề đưa đ̛̉ hành quân nhự các đơn vị quân đội khác được.

Giá trị của việc kiềm soát Gaza là giải phóng vùng này khỏi tay Ai Cập. Sau cuộc chiến tranh giannh độc lập năm 1948, Gaza được trao cho Ai Cập, và họ dùng nơi đây làm một đầu cầu bèn kịa sa mạc Sinai để tấn công Do Thái, thời bình thi dùng làm căn cứ cho các tồ chức khủng bố và phá hoại. Không như chinh phủ Jordan, sát nhập tây ngạn sông Jordan vào lãnh thờ Jordan, và cho dân Palestine nhập tịch, chinh phủ Ai Cập muơn tách rời giải Gaza kbỏi nưởc Ai Cập. Một phần'chẳc vì chính sách của họ là coi 'những người

Palestine mất aft la môt thực thê chinh trị, va cần phải phuc hời nền dộc lạ̉p chố ho ; song ly do quan trợng hơn là giải Gaza hiệin chữá trên 200000 di dấn Ả Rầp, mà Ải Ĉ̣̣p khống mưữn, và không thề chắp. nhận cuñog như trợ giup về kinh tế cho ho đurợc. (Ca ông Ben Gurion cưng cảm thã́y không thề chấp nhận sạt nhập Gaza vào Do Thải - nếu có đê nghị nà̀y vì sớ dị dần quáa đông). Khnng ai đoản đươợ tương lai Gaza sề ra saoo, nhưong Do Thái thì hiện đang tìm cách chấm dứt sự lợi dung vùng này của Ai Cập đề mưư đồ xâm lược.

Hệ thổng phòng thủ giảı Gaza của Ai Cập chia làm hai khu: khu Bắc và khu Nım. Khu Bắc gồm thành phố Gaza và các đồn bảo vệ xung quanh được tráo cho lữ doản vệ quốc quàn Ai Cập. Lữ đoàn này gồm 14 «tiều đờàn, quân sô 3.500 ngườì, đóng råi rác nhiều đồn cỡ đại đội, dọc theo biến giới Do Thái, và các đồn ở gần sát nhau. Ngoài ra, lữ doàn còn đượ̛ tătıg phái một pháo đội súng cối 8 khẩu 120 ly , và hai trung ợọi cơ động biên phơng. Pháo đội súng cới bị phân tản thành tững cặp hai khẩu, và chia cho các tiền đồn, còn các trung đội cơ động biên phòng đurợc giữ lại làm trừ bị.

Trung tấm khu Nam là thị trấn Khan Yunis. Khu này do lữ đoản 86 Palestine phông thủ (Các cấp dưởs củà lữ đoàn này là người Palestine, nhưng cấp chỉ huy fà các sĩ quan nhà nghề Ai Cập), dựa vào ba điểm tưa, do các tiêu đóán 11, 34, và 44 đỏng, pháo độ sủng cỡi 120 ly ớ giửà yềm trợ cả ba điềm tựa này.

Việc đánh chiếm giải Gàza do lữ đoàn 11 bọ binh Do Thải phụ trách. Lữ doàn gồm hai tiều đoàn bộ binh, và mọt cánh thiết giáp thuộc lự đoàn 27 thiết giáp tăng phái. Cánh thiết giáp gồm mọt chi đoàn chiến xa hạng nhẹ (Sherman), và một chi đoàn thiết ky di trên bán xich xa, nhưng trong số 13 chiến xa, chỉ có 6 chiếc còn dùng được.

Cuộc tấn công khai diễn lúc 06 g 00 ngày 2-11, Cuộc tấn công dự trù chọc thủng phòng tuyến địch ở nhóm đ̛ờn số 122,123 và 125, cách Tel ali Muntar, một cạo điềm kiểm soát đurợc tất cả các cuộc tiển sát - vào thành phố, 2 dậm về phía nàm. Bó là con đường mà bất cứ đạo quân nào xưa nay muốn chiếm Gaza đều phải dùng. Theo truyền thuyết thì Tel ali Muntar là ngọn đồi mà Samson đã gắn các « cánh cồng của thành phố Gaza»; và dưới chấn ngọn đồi này là nơi mà quân đội Anh do Sir Archibald Murray chỉ huy đã bị thiệt khoảng 10 ngàn người hồi đằu đệ nhất thế chiênn, trong hai trận tấn công vào Gaza hồi đô, do Thồ Nhî Kỳ giữ, và đều thất bại (Murry lúc đó ngồi frên một toa xe lửa ở El Arish, cách đấy 60 dạ̀m.)

Khi đoàn chiến xa và bán xich xa đánh thủng đồn -số 122, và mặc dầu bị mấy đồn lân cận, nhất là đồn trên đỉnh nưi Ali Muntar bắn dữ dội, họ vẫn xông thẳng vào công trường chinh của thành phố Gaza. Sau it phảt bẳn qua lại, cánh thiết giáp tiển về phía bắc, chị̛m tất cả các đồn bót địch trên xa lộ cho tới làng Bet Hanum ở cực bắc giải Gaza. Đồng thời, tiểu đoàn bộ binh theo chân đoàn thiết giáp vào Gaza thanh
toán các ồ khảng cự của địch còn lại trong thành phố. Bên trưa thil tiêng súng ngưng hẳn, trách nhiệm điều khiền thành phố Gaza được trao cho vị tồng trẩn Do Thái, cón lực lượng cảnh sát tḥi lấy từ các đơn vị chiến đấu qua.

Cuọc tiển về khu Khan Yunis ở phia nam của đoàn thiết giáp phải tạm ngurng, vi cần tu bờ chiến xa, và nhất là phải lấy thêm đạn - nguyên buồl sáng hôm nay đã tiều thụ hết 80.000 viên. Việc dẹp các đồn ở phia nam khu Gaza (khu Bắc) kbông có gì kho khăn. Một trung tá Ai Cập ngồi trên xe jeep với sĩ quan hảnh quần của lữ đoàn 11 - chiễc xe Jeep đó của phải doàn LHQ giao dịch với quân tị nạn Ả Rập - ra lệnh cho lính Ai Cập còn chỡng cự buông sáng.

Song khu Nam (do lữ doàn 86 Palestine giữ) không chịu hàng. Tảng sáng ngà̀y $3-11$, cánh thiết giáp tới gằn Khan Yunis, thì gặp hỏa lực đại liên và súng chớng chiễn xa. Một bán xích xa trúng đạn chống chiến xa, và một chiến xa cán phải min. Đến lủc chiến xa của chúng tôi đã bắn được vài chuc trái, bộ binh mới xung phong lên và chọc thủng dược hệ thớng phọ̀ng thủ Aí Cập. Đoàn thiết giáp xông lên, theo sau co tiều - đoạ̀n bộ binh thứ hai vào tbẳng trung tâm phòng thủ của địch. Sau đo, cuộc chống cự tan hẳn.

Các cuộc giao tranh đề quét sạch các đồn bót cón lại trong khu này kẻo dài suốt buồi sáng. Mãi đến 13g30, mới chiếm xong đồn Ai Cập cuối cùng ở giải Gaza, và lữ đoàn 11 bắt tay được với lữ đoàn 7 ở Rafah.

Tồn thất củ̉̉ lữ đờn il lă 11 chềt, 85 bị thương. Có hai chiển xà va một bản xích xa bị trựg dạn, nhưng đêu sửa chữa và xự dưng lại được ingay.

Haỉ bản hàng thư của giới chực chỉ hay quấn sự và dân sự ở giải Gaza gửi cho chúng tới đượe e ehấp. nhận. Hai bức hàng thứ đó nh nư sau :

## hàng Thứ của thủ hến giả gaza.

Tôi, chuăn tưởng Mabmed Fuade Dagawi, thủ hiến giải Gaza, nhẩn danh bộ trưởng bọ̣ chiến tranh, yêu cầu đại tá Asaf Simhoni, tư lệnh quân đội Do Thải chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của tôi, cùng toàn thề công chưrc và nhân dàn tại giải Gaza.

Đính kèm bản văn bằng tiếng Hy bá Lai.

$$
\text { Ký tền } \quad 14 g 20, \text { ngày 2-11-1956. }
$$

Chuần tưởng Mahmed
Fuad e Dagwi
Thủ hiến giải Gaza nhân danh bộ trưởng
bộ chîên tránh.

## HȦNG THU CỦA TƯ LẸNH QUÂN LỰC AI CẬP <br> TAI TIỀU KHU GAZA.

Tôi, đại tá Gamal Adin Ali, tư lệnh quân lực Aí Cập tại khu thành phơ Gaza, yêu cầu đại tá Asaf Sim-
honi, tư lệnh quân đội Do Thái, chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của toàn thề quân đội thuọ̣c lực lượng chinh quy, không chinh quy, cung nhur chi nguyện quân, dưới quyền chỉ huy của tôi tại kbu thành phố Gaza và vùng phụ̣ cận.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ký tên }) \\
& 2-11-1956 .
\end{aligned}
$$

Đại diện tư lệnh quân khu Nam, chúng tôi chấp nhận sự đầu hàng này.

> Đại tá Mishael Staham Đại tá Aharon Doron

Việc chiếm miền bắc Sinai đă hoàn tất. Bây giờ, các đơn vị của chúng tôi phải đến Suez : quân nhảy dù trên trục phía nam, qua ngã Mitla; Lũ đoàn 7 thiết giáp theo trục trung ương, qua Jebel Livni; và lữ doàn 27 thiét giáp theo trục bắc, qua El Arish. Bây giờ, ta có thể lái xe từ Tel Aviv đên kênh Suez bằng 3 dường : xa lộ Gaza Kantara; đường BeershebaIsmailia ; và đường từ Kuntilla đến bải cảng Tewfik, đường xấu, khó đi hơn.

Hôm nay, chinh phủ Anh và Pháp chuyền đên ông Hammarskjold văn thư phúc đáp quyết nghị ngảy 1.11 (ngurag bắn tức khắc.) Cũng. như chúng tôi, họ nói « đồng ỳ", nhưng...

1- Do Thải và Ai Cập phải bẳng lòng cho lựe lượng khẩn cấp LHQ vào đề bảo đảm nền hòa binh.

2- LHQ phải cam kết rằng dạo quân đó sẽ ở lại vùng này chơ đến bao giờ tìm được một sự dàn xép vĩnh viễn cho Ai Cập và Do thải, và giải pháp hợp lý chơ tinh trạng kểnh Suez.

3-Ai Cập phải đồng ý cho quân Anh và Pháp vào dơng trong vàng kênh Suez ngay. Các đội quấa này sể ở lại cho đến bao giờ lực lượng khẩn cấp LHQ tồ chức xong, và đủ khả năng đến thay thế.

Trong khoản ba này, ân ý của Anh - Pbảp là định đồ quân lên khu vực kênh Suez. Cái yếu cha họ là lực lượng đồ bộ vẫn còn ở trên tàu chạy khoảng giữa dảo Malte và Chypre, không thề đồ bộ lên bợ biền Ai Câap trước ngày 6. Trước ngày đóAnh - Pháp chỉ có thể gây áp lực với họ bằng lời noíi suông mà thoi.

Ông Ben Gurion nghĩ rằng Anh và Pháp không chịu nồi sự ép buộc của Hoa Kỳ. Ông rất mong họ thực hiện được kế hoạch đồ bộ, đề Do Thái khỏi phải đơn độc hứng chịu mọi áp lực chính trị, bắt phải rút quàn (nhất là của Hoa Kỳ và Liên Sô). Mặt khác, ông không muốn đễ Do Thải dinh dáng đến vấn đề Suez. Trong buồi họp hôm nay, ông cần thận nhắc lại lệnh không cho cảc đơn vị tiến đển gần kênh Suez hơn nữa. «Chưa dinh vào vấn đề Suez cůng đủ̉ khó khăn cho chùng ta rǐì, ông noi, «tôi thấy tiếp tay với một việc bị cả thê giới phản đới không cơ lợi gì cả. Chưng fa chỉ nên bàn đến vấn đề Sinai, đừng đụng chạm đến Suez, đừng để bị toa tàn đọ lôi cuốn theo\%.

Lúc 21 g 00 đêm qua, đại diện tùy viên quân sự Phảp đễn gặp tôi gấp. Ông cho biết bộ tơ lệnh Pháp trong cuộc̣ hành quân hỗn hợp Anh - Pháp cảm thấy sẹ̃ thất bại, vì người Anh không chịu cho đồ bộ sớm hơn. Ngày $N$ của cuộc đồ bộ dự định là ngàv 6-11, nhưng đại hội đồng LHQ tái nhóm ngày 5 dề cứu xét vấn đề ngưng bắn tức khẳc, và họ sẽ bắt buộc phải tuân theo. Do đó, họ muốn đồ bọ trước 2 ngày, và đang nghiên cứu sem có thể dùng lực lượng cơ hữu, nghỉa là khồng có quân Anh, đồ bộ được không.

Kế hoạch hành đọng dơn độc của Pháp là đồ quâan xuống nam Port Said sáng sớm ngày 4-11, rồi chiếm hải cảng này. Họ muốn yêu cầu chúng tôi trưa đó chiêm đông Kantara, tứ phia đông bãi đáp dự trù của quần nhảy dù Pháp. Tiến vào Kantara, chúng tôi có thề bảo vệ cạnh sườn cho cuộc nhảy dù, và tạo áp lực mạnh mẽ vào quân Ai Cập đóng trong vùng. Bại diện Pháp nới thêm, ông biết các cấp chỉ huy của chủng tôi đều thich hoạt đọng về đêm hơn. Nếu không thẻ thay đồi được thì quân Pháp có thể chiễn đấu đơn độc ban ngày, nhưng đêm đó sẽ có chúng tồi tiếp tay.

Tôi trả̉ lời rằng, dî nhiên, tôi phải đem đề nghị này tham khảo ý kiến với ông bộ trưởng quốc phòng. nhưng trên phương diện quân sự, tòi hoàn toàn đồng ý với đề nghị trên. Chúng tôi co thê lập kế hoạch chiếm Kantara buồi trưa, ban đèm, hay buồi sáng,
bất cư lúc nào để giủp được họ tổi đa. 'Tôi còn khuyên Pháp, và cả Anh nữa, nếu họ tham gia - nên dùng xa $10 ̣$ El Arish - Kantara, hay bất cứ trục lọ̀ nào hiện đang nằm trong tay chủng tôi, đề chuyền quân và́s kênh Suez.

Dĩ nhiên là việc này không vằm trong thạ̀m quyền của dại diện tùy viên quận sự Pháp, và ông ta cũng khỏ biết l̉̉à mình đã được biếu một quả trứng của Colombus, hay chỉ là một không tưởng. Vê phương diện quân sự, nếu Pháp muốn xử dung những con đường hiện do chủng tồi kiềm soát, chắc sẽ chiểm được các vị trí quan trọng trong khu vực Suez một. cách dê̂ dàng. Họ có thễ đến các hải cảng Said, Kantara, Ismailia, và Suez bẳng xe thiết giáp, và làm chủ tẩt cả, hay một phần khu vực này trưởc khi đại hội dồng. LHQ nhóm hop.

Chủng tồi duyệt lại mấy khoản liếa hệ đến lời khuyên của tôi, rồi vị đại diện Pháp vội từ giã ra về để báo cáo lại với cắp chỉ huy những điều tôi vừa nỏi. Ông hứa sẽ thông báo kết quả cho tôi hay nội trong dêm nay.

Toi qua thăm òng Ben Gurion, thấy ông đang nghỉ, co vé dễ chịu. Trong câu chuyện ông có thúcdục tôi mau chiếin Sharm e Sheikh đến 5, 6 lần, nhưog không tỏ ra khần trương lắm. Về yêt cầu của Pháp, ông đồng ỳ ngay. Nhắc đến Kantara, ông lại nhở đến những kỷ niệm hồi đầu đệ nhất thế chiến, lưc đó, ông được tham dự cuộc họp của các tiểu đ̛oàn trưởng Do Thải. Ông còn nhớ rồ, 40 năm về trước,

Thuyết trình vièn nào, thuộc phong trào «công nhân trẻ» và «công nhân Zion» (1) đã nói những gì.

Tôi trở về bọ̀ TTM và xác nhạ̀n lại với người Pháp về sự đồng ý của tòi Rièng tôi lại cho rẳng kể hoạch của họ chưa chắc đã được thực hiện, vì tinh hình quá phức tạp, cuộc hành quân «Muskeleer» của liên quầ Anh Pháp chú trọng đến các yếu tổ chính trị hơn là quân sự. Về quân sự, họ thừa sức áp dảo quân Ai Cập, và chiếm khu vực kênh Suez : nhự̣̆g về chính trị, bo gặp phải sức chống đới của Hoa Kỷ, Liên Sô, và nhất là dư luận ngay trong nước Anh. Tôi không tin rẳng đại diẹ̀n Pháp thuyết phục được sự hợp tác của người Anh. Hơn nữa, cáî cớ đê mở cuọ̀c hành quân này có nêu trong tối hậu thư gửi cho Ai Cập và Do Thải là tái lập trật tự cho khu vực kênh, ngăn cuộc chiến tranh Do Thái - Ai Cập, và yêu cầu cả hai phe không được chuyễn quân đến gần kênh; bây giờ, làm sao họ có thể bỗng nbiên cho chúng tôi chiếm đông Kantara ở ngay trền bờ kênh Suez dược. Ho hợp tác về mặt quàn sự với chúng tôi thế nào được, trong khi bọ giải thich với cả thế giới rẳng cuộc hành quân của họ nhằn chặn bước tiến của chủng tôi đên kênh Suez?

Vài giờ sau, tôi không ngạc nhiên, khi thấy người Pháp xịn hủy bỏ lời yêu cầu của họ, vì họ không thể
(1) Tên ngọn đổi ở Jérusalem, trên đáó là cung điện của vua David và kê tiếp.
hoạt động, nếu không có Anh, mà Anh thì không chịu bỏ «kế hoạch 100 chiến hạm» - danh từ hhạo báng của cac sĩ quan Pháp đặt tên cho kễ hoạch xử dụng nguyên cả hạm đội của Anh - và nhất định không. chịu liên lạc, hay hợp tác về quân sự vởi Do Thái. Theo các tư lệnh Anh, thì quân Do Thải tiến gần kênh Suez một cách bất hợp pháp, và quân đội Anh có nhiệm vư chặn lại nếu họ đến cách kênh dưới 10 dậm.

Những lời nói đó không phải chỉ là quan niệm của người Anh, mà còn phát hiện qua thái độ của họ nữa. Sảng nay, một phi co Anh bị bắn rợi trên khōng phận Antara, viên phi công cố lượn ra ngoài, và đáp xuống cảch toán thîết giáp nẳm dường này vài dậm, Toán thiết giáp thẫy vây, liền chạy đến, định giúp đỡ, nhưng viên phi cơ Anh dùng súng liên thanh bắn xuống mặt đường, trưởc đầu các xe thiết giáp. Thẫy vậy, cánh thiết giáp của chứng tôi quav đầu trở lại. Một lúc sau, máy bay trực thăng của Anh đến chở viên phi çông đó đi.

Tôi rất lấy làm tiêec rằng lièn quàn Anh - Pháp khêng chịu tiến vào khu vực kênh trưởc ngày ấn định. Theo điện tía của đại diện Do Thái tại LHQ gửi về thì làn sóng phản đởi việc dùng vũ lực can thiệp vào cuộc khủns hoảog Suez càng ngày càng gia tăng. Tôi chỉ còn hy vọng rằng đến ngày 6-11, khi Anh Pháp bắt đầu đổ bộ, thì chiến dịch của chúng tôi cũng dã hoàn tất.

Vừa từ El Arish về, tôi qua thăm ông Ben Gurion ngay và thẩy ông đã bị̣h phuc, và có vẻ khỏe khoắn. Ông hỏi tôi về các trận đánh ở Rafah, El Arish, và tinh hinh trên các mặt trận khác. Ông muốn được lần lượt gặp các tư lệnh khồng quân, quân khu Nam, thiết giáp, và nhảy dù, đê trực tiếp nghe bọ báo cáo về các trận đánh mà đơn vị của họ đã tham dự.

Tôi xin chỉ thị của ông Ben Gurion về mấy việc. Tưởng Burns, đứng đầu tồ chức kiềm soảt đỉnh chiến LHQ yêu cầu cho các quan sảt viên LHQ trở lại giải Gaza. Ông ra lệnh tự chối lời yêu cầu đó. Chúng tôi sẽ đê các toán LHQ liên lạc với các trại di dân Ả Rập ở lại, nhìrong không nhận quau sát viên kiểm soát đình chiễn. Ông tiếp : «Giữa Do Thái và Ai Cập hiện không có đình chiển, Quàn ta đang ở Sinai thì kiềm soát cái gì »? Tôi hỏi thêm rằng quân chúng ta có hy vọng ổlai Sinai không, thì ông đáp có, nhưng không chắc. a Chúng ta sẽ không giữ Sinai cương quyêt như đâa giũ̉ Jerusalem. » ông nói. Về khuyễn cáo nên cho tản cư di dân Ả Rập ở Gaza qua các nước Ả Rập chung quanh - đây không phải lời khuyên thực hiện của tôi, mà tôi cững chưa bao giờ nghĩ rằng có thê dược việc cho di dận Ả Rập ờ Gaza tản cur qua các nước Ả Rập láng giềng - óng Ben Gurion bác bỏ hoàn toàn. Thực ra, Gaza không đủ chỗ định cư cho đi dân, mà nên cho họ lập nghiệp ở Lebanon, Syria, và Jordan; nhưng kê hoạch đó, trước hết phải đ̛̛̉ợc các nước kê trên chấp thuận đã.

Tôi hỏi, tàu chién Anh hiện đang tuần tiễu gầi

Sharm e Sheikh，ông có nghĩ rằng liệu họ có thề pháo kích vào quân Do Thái không．Ông trả lời ：«Nước Anh thì tôi không rõ，nhưng bộ ngoại giao Anh thì co thề lắm．＂

Trước khi rời khỏi căn phòng，tôi còn nghe tiếng ông Ben Guriou trách nhẹ một viên chửc vào kề cho ông nghe những chuyện bên lề đại bội đồng LHQ ： «Việc gì mà sợ quá vậy ？Bao lâu，họ còn ngồi tại Nữu Ước，và chúng ta còn ở Sinai，thì tình thể vẫn chưa có gì là đen tới cả＂）．

Nhiệm vụ còn lại là chiếm Sharm e Sheikh，Lữ đoàn 9 được trao phó nhiệm vu này，đă lên đường đi theo bờ tây vịnh Akaba lúc 05 g 00 ngày 2－11．Khoảng cảch từ vùng tập trung dến Sharm e Sheikh dài hơn 250 dậm（ 60 dậm trong lănh thồ Do Thái）．Trong ngày đầu，tức ngày hôm kia，lữ đoàn di chuyền được 90 dậm．Boạn đường này rắt khó đi，vì toàn đường đớc lền và cát mền．

Ngoài vấn đề di chuyễn chậm chạp và khó khăn， chúng tôi còn phân vàn，không biêt nên dùng loại nào để yềm trộ cho lữ doàn này，khi tác chièn．Tù̀ trước đến giờ，chúng tôi toàn dùng thiết giáp và không quân， nhưng lữ đoàn 9 kbòng đurợc tăng phải thiết giáp．Các chiễn xa hạng nhẹ thì hải quân chưa chở tới nơi；mà hoạt động của không quân trên vùng này rất bị giởi hạn，vì xa quá，từ căn cứ đến nơi phẻi bay mất từ 5 đ̛̂́n 7 phút．

Chúng tôi không rõ cuộc khảng cự của Ai Cập ở Sharm e Sheikh sê tớlí mức nào，nhưng hiện giờ họ
bị dồn vào bước đường cùng vò nhương tiến thoái thì chắc phải liều chết chiến đáy：Toị rất tiêc đă ra lệnh cho hải quân đảnh đắm y⿱⺈⿵⺆⿻二丨力刂多u tàu Ai Cập định đến chở quân của họ qua Sơ／Arabia．Bắt thêm hàng ngàn tù binh Ai Cập uing co ich gì đâu ？Nếu lữ đoàn 9 đên tiếr dược một Sharm e Sheikh bỏ trống，tôi lại th hơn．Mục đích của chúng tôi là kiềm Scát eo biềr－fan，chứ không phải tranh hơn thua về quân sư fó Ai Cập．

Thino rằng tốt hơn hết，nên tăng cuờng lực Turtg tấn công Sharm e Sheikh．Các đơn vị ohảy dù sể từ nam đảnh lên，và lữ đoàn 9 từ bẳc đánh xuống． Do đó，lữ đoản Dù được lệnh（Kadesh 6）trao trách nhiệm kiềm soát trục lộ Mitla－Nakhl lại cho lữ đoàn 4 bộ binh lúc đo đang đóng ở Kusseima，và bắt đầu di chuyền về hướng nam．Theo kê hoạch đèm qua， 2－11，Tiều đoàn Dù rời đải kỷ niệm Parker，di chuyền bằng xe theo con đường Ras Sudar－Abu Zenima， dọc theo bờ phia đông vịnh Suez．Đồng thời，một bợ phạ̀n thuộc tiễu đoàn Dù khác sẽ nhảy dù xuống chiểm phi trường Tor；khi chiém xong，sẽ chở một tiều đoàn bộ biah nữa đến．Chựng tôi hy vọng đánh được cú bất ngờ，và chiếm Tor，trước khi các đơn vị Ai Cập ở đây dược tăng cường．

Đường xá 30 dậm từ đải kỳ niệm Parker đên Ras Sudar rất khó khăn，nhưng 150 dậm từ Ras Sudar đến Tor là đường nhựa．Do đó，ç̉ắc lữ đoàn dù sẽ đén Sharm e Sheikh cùng lúc，hoặc có khi đên trưởc cả lữ đoàn 9 là khác．Hòm qua，tôi định bay đên để nói
chuyện với tư lệnh lữ đoàn 9 càng sớm càng hay. Nếu mọi việc tiên hành theo đúng kế hoạch, và chiêm được Tor đêm nay, tôi sẽ đẻn gặp nhảy dù tại đó. Áp lực bắt ngưag bẳn càng ngày càng nă̆ng, kéo dài cuộc chiến đău chừng nào, thì tị̣h hinh chính trị gặp nhiều khó khăn chưng ấy. Phải làm thế nào hoàn tất chiến dịch càng tốt, tôi phải gặp cảc cấp chỉ hự bảo cho họ biết nbư vậy, và đôn đốc họ thi hành mệnh lệnh theo chiều hướng đón.

Lủc nửa đêm, tôi triệu một phiên họp bộ TTM. Từ buồi họp trước, thảo luận về vấn đề mở chiến dịch, đěn hôm nay, chura đầy một tuần lễ, nhưng trong suốt buồi họp này, chúng tôi đã̃ bàn đến những công việc lièn quan đến sự chấm dứt chiến dịch.

Trong hai hay ba ngày nữa, chúng tôi sẽ cho quân trù bị giải ngũ. Việc kiềm soát khu vực̣ Sinai vừa chiếm được sẽ trao cho thiết giáp, không quân, và các đơn vị cơ động hạng nhẹ phụ trách.

Một viẹ̀c khác cũng cần phải làm gấp là thu góp chiến lợi phẩm. Các đơn vị Ại Cập rút lui bỏ lại rất nhiều vũ khi trong các đồn bót, doanh trạ, hay đường lưi quân, Bán đảo Sinai hiện có rất nhiều dân Bedoun và linh Ai cập trốn trảnh. Quân Do Thải đã hai lần bắt được người Bedoun dẫn đoàn lạc đả chở đầy súng đạn. Chửng tôi phải cố tập trung sủng đạn lại, và chất trong các doanlı trại có canh gác đàng hoàng.

Tồng số tồn thất của chúng tôi đén nay là trên 100 người chết, gần 700 bị thương - kê cả những trường hợp ốn đau và tai nạn lưu thông. Tồn thất
phía Ai Câp chưa rõ. Các đơn vị của chúng tồi không đếm xác ẩich, mà cững cbẳng bảo cáo gì cả. Tủ binh khoảng 5,6 ngàn, dù chủng tôi không muốn bắt họ. Chủng tôi chưa biêt sẽ đởi xử với họ ra sao, cho họ ờ đâu. Tồng quản trị bảo đản với tòi rẳng binh sĩ đỗi xử với tù binh rất tốt, và họ chỉ có mỗi cách đê trả thù : bắt tù biuh ău lương khô của quân dội Do Thái.

Sáng nay, tôi lên máy bay dakota đê đén gặp lữ đoàn 9 và nhảy dù. Chúng tôi bay thấp dê tránh con mắt cú vọ của các chiến đấu cơ địch, và cũng để tôi nhạ̀n rõ địa thê. Tôi thấy đoàn xe của lữ đoàn 9 gẫn Dahad, cách Eilat 90 dạ̀m về phía nam, và Sharm e Sheikh 45 dậm về phía bắc. Tôi liên lạc với tư lệnh lữ doàn bằng máy vô tuyến. Dahad đã bị đại đội trinh sát lữ doàn chiếm sáng nay, sau một cuộc dung độ nhő với đơn vị Bedouin, thuộc tiều đoàn cơ đọng biên phòng Ai Câp. Chúng tôi bị 3 chết, 3 bị thurơng. Hoàn xe đang chờ nhiên liệu do tàu hải quân từ Eilat chở đến. Trong khi đó, toán tiên phong vẫn tiến nhanh về - nam. Một lần nữa, tôi lại hối tư lệnh lữ doàn phải mau chiếm Sharm e Sheikh. Tòi chắc ông ta sẽ gẳng hết 'sức, nhưng tôi vẫn chưa hết băń khoău, Bường xá khó đi hơn chúng tôi tưởng nhiền, và không ai đoán được doàn xe sẽ bị ket lúc nào. Hơn nưa, lữ đoàn đã đụng độ với quân đội Ai Cập, thì vị tư lệnh ở Sharm e Shiẹh chằc đã được thông báo về cuộc
fiến quâo này, và thế nào ông ta cũng tìm cảch chẹn lối đi của lữ đoàn. Từ trên không nhìn xuống, tôi thấy tinh thế cuang khòng dễ dàng gi hơn. Boàn xe khó lòng vurợt qua con dường nhỏ hẹp trong thung lüng ; hay xa hơn một lúc về phía nam, thì một bên là nựi, một bên là biền. Quân Ai Cập có đủ vũ khí thich hợp cho việc án ngữ dó: Mìn, pháo binh, súng chống chiến xa và xe Bren, loại xẹ có thề di chuyển trên bãi cảt.

Chúng tôi không thể thay đôi tình trạng của lữ đoàn 9 durọ̣c. Chỉ còn cách tăng cường tối đa không trợ trong kbả năng cảa chúng tôi, và làm thế nào thực hiện được cuộc tấn công của lữ đoàn dù từ phía nam vào Sharm e Sheikh. cùng lúc với cuộc tấn công của lữ doàn oày.

Từ Dahab, chúng tôi bay qua những dãy núi cao ở giữa Sinai. và đáp xuống Tor, nằm trên vịnh Suez. Bịa thế miền nam khác bẳn miền bắc. Núi non vùng trung̣ tâm cao trên 6.500 bộ $(1.500 \mathrm{~m})$, từ trên máy bay nhìn xuống thấy như những khối hình nón khồng lồ nằm san sát phia dưới. Chỉ dọc theo bờ biền bao quanh mưi tam giác của bán đảo ở miền nam là thỉnh thoảng có một bãi cát, hay một khu đất hẹp là được bằng phẳng.

Đêm qua, hai đại đọ̀i dù chiếm Tor. Họ nhảy giữa lúc trời đ̉ang nồi giò lởn, thành thử có mấy người bị thương. Trong đó, vị tiểu đoàn trưởng bị gãy xương mắt cá, phải đura điều trị ngay. Sau khi linh nbảy dù chiếm dược phi trường, nhân viên không
quân đi theo đơn vị nhảy dù sửa lại đường bay, và cầu không vận nối liền với Do Thái hoạt động ngay. Trong dêm, máy bay Dakota và Nord của chúng tố đã bay 23 phi xuất, một chiêc Constellation của hãng hàng khòng Do Thái cũng tham gia hoạt động, và bay được hai chuyến. Các chuyến bay này đã vận chuyền đurợc một tiều đoàn bộ binh với đầy đủ đồ trang bị, và vü khí, dạn dược chưa kịp mang theo của nhảy dù.

Tòi phác qua tình hình cho các dại dội trưởng biết, và ra lệnh cho tiến về các tiền đồn của Sharm e Sheikh trước khi trời tối, Dĩ nhiên họ khòng thề tự lực chiểm mục tiêu được, nhưng sự di chuyển của họ khiến tiều đoàn dù tại Mitla phải đi mau ; và làm cho quân Ai Cạp ở Sharm e Sheikh biết họ bị tấn công cả hai mặt. Nhu vậy, cuộc chiến đấu của lữ đoàn 9 sẽ dễ dàng hơn.

Vì gió lởn, nên nhiều chiếc jeep thả dù xuống bị hư. Linh nhảy dù tim cách sửa lại dược mấy chiếc, Họ cũng nbừ vị tiều đoàn trưởng bộ binh lúc này được cử làm tồng trấn thành Tor, cho đỉ lục soát và trưng dụng được một sớ xe vận tải hạng nhẹ, và xe jeep dân sự trong thành phố, và vùng phụ cạ̀n.

Tôi thấy các sĩ quan nhảy dư có vẻ không hăng. hái ra trận mấy. Những lúc khác, chắc họ đã xin tôi cho tiễn và tấn công. Đẳng này, tôi đã ra lệnh, mà vẫn chưa thấy ai rục rịch. Có lệ vị không có mặt tiểu doàn trưởng, hoặc vì thiếu tự tin, vì phương tiện xe cộ nghèo nàn, và vì cuộc hành quân chiếm thành Tor quá vội vàng. Không những lệnh tấn công Tor ra ngay
trong ngà y hành động, nên quân nhảy dù đi hành quân chura kịp chuẳn bị chu đáo, và nghiên cứu địa thê kỹ lưỡng, mà theo lệnh sơ khởi, chỉ một đại đội nhảy xuống Tor mà thôi, cón đại đội kia xuống vùng phụ cận Sharm e Sheikh. Các bản bảo cáo về tình binh Sharm e Sheikh không durợc phù họp với nhau. Thoạt tiên, chúng tôi đurợc báo cáo là địch đã rút lui hêt, đồn hoàn toàn trống không; sau đó, các phi công, sau một phi xuất, về bảo cáo thấy rất đông quân Ai Cập, và gặp hỏa lực phòng không rất mạnh. Do tin sau cùng đó, tôi phải đổi ké hoạch hành quàn. Bại đội dù thư hai, lúc đó đang trên đường đén Sharm e Sheikh, thi được một phản lực co Meteor do chúng tôi phái đên chận lại, và liên lạc cho thả đại đọi này xuống Tor, thay vì Sharm e Sheikh.

Dù sao, cho cả 2 đại đội nhảy tập trung một chỗ vẫn tốt hơn, và chiều nay, khi thành phần còn lại của tiêu đoàn dù tới, họ sẽ hợp thành một lực lượng đảng ke

Nói chuyện với nhảy dù xong, tôi quay sang thảo luận với vị fiều đoàn trưởng bộ binh về các vấn đề dân sự. Tor là một trạm nằm giữa con đường hành hương Mecca, có một hải cảnğ, với mọ̀t bến tàu nhỏ, khoảng 40 khu xóm, một bệnh viện cùi, và một khách sạn tồi tàn, đổ nát. Dàn cư sống bẳng nghề chài lưới và trồng chà là. Nơi đây thường có một toán linh nhỏ đóng giữ, nhưng có lẽ họ đã bỏ chạy hết, khi thấy lính Do Thái đển. Tôi ra lệnh cho vị tiễu đoàn trưởng bãi bỏ Iệnh thiết quân luạ̀t do nhảy dù ban hành hồi đèm, và
giúp cho dân chủng trở lạ̣i đừi sổng bình thường cảng sớm càng tổt : cho họ được ra vườn làm lụng, và đánh cá gần bờ biễn, Ke đó, tôi tiềp phái đoàn tu sĩ chính -thông giâo Hy Lạp. ở đây, co độ 70 gia đình theo đạo Cơ Đốc, và họ buôn bán thực pbầm từ Ai Cập đến tu viện thánh Catherịne. Hiện tại, họ chưa cần gì, nhưng trong tương lai, chúng tòi sẽ gặp khó khăn trong việc đi lấy hàng của họ.

Tôí muốn đi thăm đờag áng dưởi chân núi, nhưng không đủ thì giờ. Hẹn đề lại kỳ thăm viéng tới. Trưa đò, trên đường về, tôi ghé xuống mã̌y chỗ. Trạm đầu tiên là Mitla. Tại đày, tôi gặp tư lệnh lữ doàn dù, giải thich cho ông rõ tinh binh Sharm e Sheikh, và thuật lại cuộc hội kiến giưa tôi và các đọi đội trưởng dù ở Tor. Óng hứa sẽ giải quyết vấn đề này, và tin rằng khi tiểu đoàn của ông tới Tor - tiểu doàn này đã rời Mitla từ đêm qua - cánh ohảy dù đó sẽ được củng cỗ, và sẫn sàng mở cuộc tẩn cồng ngay. Tòi yêu cầu ông kiểm soát binh sĩ thuộc hạ, khơng cho đụng chạm đến tài sản của các công ty ngoại quốc tại vùng Ras Sudar, như các cơ sở khai thảc dầu hỏa, mơ măng-gan của Anh, của Ý Đại Lợi v.v Chúng tôi đã gặp quá nhiều khơ khăn rồi, không nễ rược thêm rẳc rối vì những vấn đề lặt vặt.

Rời Mitla, tôi bay về hưởng đòng Tôi tim lại phong cảnh quen thuộc miền trung bộ Sinai, với những đụn cát thoai thoải, những giải cát vàng nằm giữa những đồì đá vồi. Tồi gặp tư lệnhi lữ đoản 7 thiểt giáp tại phi dạo Bir Hama Trong chiến dịch, lữ đoàn
này đã chiến đấu dẻo dai, và chiểm được nhiều mục tiêu nhất. Bây giờ, lữ đoàn đang giữ truc lộ trung ương, và dợi tiều đoàn bọ binh đến thay thế. Các chiến xa. hán xích xa cần được bảo trì đúng mức, và linnh tráng cũng cần phải nghỉ ngơi nữa.

Trạm ng̛̛̀ng kế tiếp, và cũng là trạm chót, là El Arish. Tự lệnh cánh quân ở âây báo cáo tình hình và hiện trạng các đơn vị thuộc hạ, các biện pháp đề phục hồi sinh hoạt binh thường cho thành phố, việc thiết lập trại tù binh, cách xử dụng các quân dưng do quân Ai Câp bỏ lại tại đây, tại Abu Ageila và tại Rafab. Khu vực có nhiều rẳc rổi này cần phải đặt vào những bàn tay có nhiều khả năng nhur vậy mới được. Tài giải quyết những vấn dề di dấn ở Gaza, nğăn ngừa nạn trộm cướp, và giữ gin những trang cụ quý giá của Ai Cập bỏ lại, cũng quan trọng kbông kém tài đánh trận.

Dù khá muộn, tối cũng đi kinh lý mấy đồn điền chà là. Có thề gọi đấy là rừng chà là của El Arish, vởi những tàn lá xum xuê, bao phủ cả mợt giải đất hẹp dọc theo bờ biền, chạy về hưởng tày, dài đén 5,7 dậm. Nông gia Ả Rập đào những hố sầu từ 3 đến 5 mét để trồng những nhánh chiết, nhur vậy, rễ cây mới ăn tởi cáe mạch nước ở sâu dưới đãt. Sau nhiều năm tháng, cây lớn lèn, hố dần dần bị cảt lấp đầy, những rễ tiếp tục hút nưởc lên cung cấp đầy đủ cho cây. Tôi chưa từng thấy đồn chà là ở dâu tốt như vậy, kề cả binh nguyên Araba, gần biền chết, miền bờ biền Galalee, hay thung lû̃ng Beth She‘an.

Tôi về đén bộ TTM lúc 19 g 00 . Cuộc thăm viếng này cũng chưa làm tòi bớt lo ngại về công tác chính hiện tại ; chiếm Sharm e Sheikh.

## Ngảy 4 tháng Mười Một $195 \approx 6$.

Họp tại bộ TTM lúc 08 g 00 . Sau bài diễn văn của ông Eden đêm qua, chúng tôi co thể hy vọng là ngày kia, liên quân Anh Pháp sễ dồ bộ lên Port Said. Quân Do Thái sẽ chiếm Sharm e Sheikh hôm nay, chậm nhất là ngày mai, và chiến dịch Sinai coi như hoàn tắt. Tại các quốc gia Ả Rập xung quanh (trừ Ai Cập), không ghi nhận đurợc dấu hiệu nào cho thấy sẽ có hoạt động quân sự. Tại Jordan, cuộc khủng hoảng nội bộ vẫn gia tăng, yà vua Jordan đã cách chức tồng tham muru trưởng củ̉a Ali Abu Nawar, và cử Al Hiari lên thay thế.

Trong tinh thế hiện tại, việc cho lính trừ bị giải ngũ mau lẹ, xét ra không có gì trở ngại. Nền kinh tê đang cần bàn tay họ. Do đó, chúng tôi quyêt định cho ba lữ đoàn bộ binh giåi ngũ vào cuối tuần này, mỗi quân khu một lữ doàn (các quân khu nam, trung, bắc), cùng nhiều đơn vị yềm trợ (pháo binh, công bỉnh) và còng dịch khác. Nhà nưởc Do Thái sẽ còn uhiều dịp dộng viên linh trừ bị, nhưng phải doán chắc rẳng việc động viên này chỉ thi bành trong trường hợ P khẩn cấp và thời gian cần thiết tỡi thiều, sau đó, nếu tình thế cho phép, phải trả họ về với gia đinh, với công việc thường nhật ngay.

Buồi chiều, tôi lái xe đến giải Gaza. Tại biên giới, mọt chiếc cầu Bailey (cầu sắt còng binh) đã được bắc qua giòng suối mùa Hasi, và qua khỏi cầu này là chúng tôi đă đặt chân trên xa iọ Gaza - Tel Aviv cũ. Con đường đã 8 năm nay không hề được tu sửa, giờ dây, các công nhân đang vội vàng tráng nhựa lại. Đường hỏa xa song song với đurờng này cựg vậy. Không hiễu nhà̀ cầm quyền Ai Cập, hay dân địa phương đã gỡ mất 4 dậm rưỡi dường rày và đà vẹt, nhưng việc sửa chữa cũog không tốn nbiều thì giờ cho lắm. Tuần fễ tới là xe lửa có thể chạy suốt từ El Arish qua Rafah, Gaza, đén Tel Aviv, Jerusalem và Haifa. Con dường này rất quan trọng, vì mùa chanh sắp tời. Tại giải Gaza có rất nhiều vườn cam, chanh, và ta sẽ̃ phải chở khoång 300.000 giỏ chanh sang Âu Châu qua ngả nải cảng Haifa.

Bất hai bên lộ được chia thành từng thửa nhơ, trồng rau cỏ, trải cây, săn sóc tỉ mỉ, và không một tấc đất bỏ hoang, chọ nên ta khòng lấy làm ngạc nhiên khi thấy mật độ dân cư ở đây cao nhất thế giới. Trên một diện tích rộng 330.000 dunam (1), quá nưa là những đụn cát, mà co đén 100.0 C 0 dân đã định cư, và 180.000 di dân - như vậy, gần 2 người sơng trên 1 dunam canh tác dược.

Lềnh thiết quân luật tại Gaza từ hai ngày nay vẫn còn hiệu lực. Chiếc chiến xa trúng đạn bazooka trong
(I) Sào Ai Cầp, bằng độ $25 \mathrm{~m}^{2}$. 4 dunam $=1$ sào tây (acre).
lúc xung phong vẫa còn nẳm giưa công viên trung urơng, trông như một đài kỷ niệm, Linh trang đi rải mủi hồi hám trên khắp nẻo đươờng phỡ, vì cả tuần nay, họ chưa dược tắm giặt, trông thật kbó coi. Trạn -đánh đã̃ chã́ọ dứt, vậy cần phải choo dân chúng Gaza trở lại đời sống bình thường. Không có một dấu hiệu nhỏ nào chứng tỏ họ sẽ nồi loạn. Quân đội của họ còn không muỡn chiến đấu, nói gỉ dấn chưng.

Chúng tôi đi lang thang trong thành phố mất một tiếng đồng hồ, ngoài một it biệt thự đẹp, co vurờn hoa, phần nhà cửa còn lại đều tồi tàn, trên bờ biển có mấy chiểc thuyền câu và một dàn đại bác, tất cả đều bị quân Ai Cập phá hủy trước khi rút lui. Các đường phố cho ta thấy rô suốt 8 năm qua, không nhà cầm quyền nào nghĩ đến việc mở mang thành phớ. Gaza bây giờ không còn là một Gaza của vùng dất hứa mà xưa kia đả ไôi cuốn Samson rời vùng đồi núi Jẹrusalem đến dừng chân nơi đảy.

Tồng hành dinh của tồng trẫn đặt tại ty cảnh sát. Tại đây cũng chưa được quét dọn sạch sễ, và thu xếp cho có thứ tự. Tủ bàn ngả nghiêng, ngăn kéo mở tung, giấp tờ ngập nền nhà. Tôi không hiễu sự phá phách này là do lính Ai Cập, hay linh Do Thái gây nên.

Chúng tôi kéo mấy chiếc ghế bành cồ Ả Rập, co bọc nhung, nhưng đã phai màu, vào một căn phòng. và ngồi xuống duyêt lại các vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất liên quan đên 180.000 di dân Ả Rập. Khoã̃gg 95.000 người đã được định cur trong 8 trại tại giải

Gaza, phần còn lại sống chung với dân địa phương. Cho đến nay, vấn đề sức khỏe, thực phầm và giáo dục của nhóm dân này vẫa do cơ quan cứu trợ LHQ đảm tråch. Chúng tôi sẽ cố dàn xếp đễ £o quan này tiếp tục công việc trên. Ho có đầy đủ nhân viên ngườí ngoạ̣ quốc và dịa phương, trung bình cứ một nbân viên phục vu 3.000 di dân, và kho lương thực còn đủ̉ dùng, trong khi chờ dợi chuyến tàu tiép tê sắp tới. Dĩ nhiè̀ có nhiều hhó khăn được nếu lên : Tỉnh trạng cảc ahân vièn của LHQ (có cả dàn Ả Rập địa phươngo Li-băng, và nhiều nước khác) ; con đường đễ nhận tiếp tế trong tương lai (cho đến nay, họ vẫn nhận qua ngả Ai Cập) ; loại tiền tệ nào sẽ đurợc lưụ hànb; và vố số vấn đệ khác mà chung tôi bắt buộc phải tìm giải pháp. Trong lúc này, phải làm sao để vấn đề săn sỏc di dân phải được tiếp tuc nhu thường. Đây là một vấn đề nhân đạo : 180,000 người cần cứu trợ - một vấn đè kinh tế quá nặng nề, Do Thái không thầ nào đảm dựng nồi. Cơ quan cứu trợ LHQ vẫn chưa tỏ ý định từ bỏ nhiệm vụ của họ, và công việc cứu trợ vẫn được tiến hành. Chỉ trong ogày đầu là có lộn xộn, vì đám di dân phả kho thực phầm và quần áo của cơ quan, nhưng thiệt hại không nặng lắm.

Dàn cur tại giải nàv, đa số là thị dân. Riêng thành phố Gaza đã có 60.000 dân địa phương, và hai trại với 50.000 di dân.

Ai Cập.coi Gaza như một thuộc địa của minh. Việc caí trị nẳm trong tay bộ chiến tranh và bộ hải quân, hai bệ này cuñg turơng tự nhur bộ thuộc địa của Anh
vậy. Trên thực té, thái độ của Ai Cạ̀p cûng không khác người Anh. Về hàn h chánh, càc công chức cao cấp toàn người Ai Cập, dưới quyền là những công chức ugười Pelastine. Đối với dàn địa phương, Ai Cạp cũng rập theo kbuôn mẫu người Anh. Họ trao quyền kiềm soát kinh tế vào tay giai cấp thân bào, khiến lởp này trở nên giàu có, nhờ trả lương cho công nhân rất thấp : mỗi công nhân chỉ được từ 7 đên 10 đồng Ai Cập một ngày. Sự kiện năy càng đàe sâu hớ cách biệt giữa giai cấp bị trị và ohững di dân cùng khồ, với lớp địa chủ, thương gia, và công chức giàu có. Những tay cự phú này tập trung vào một khu ngoại ô gần khu hànk chánh, với những biệt thự xinh đẹp, giữa những đun cát, cách xa bẳn các khu vực khác trong thành phố. Biệt thự dẹp nhất, dĩ nhiên là của vị thống đốc Ai Cập, mặc dù lúc tối nhìn, nó kbông còn trong tink trạng nguyên vẹn, vì các di dàn dã lợi dụng lúc giao thời, xông vào phá phách cửa nẻo, và lấy hét đồ dạc.

Thị trưởng do Ai Cập chỉ định, tất nhièn phải chọn người thân với họ: Munir el Ra'is lá cựu công chực cao cấp của thành phổ. Vị tồng trấn của chúng tôi muốn cử một nhân sĩ Gaza kbác là Rushdi el Shawa lèn thay thê. Ông sau này là một người cương trực và dược lòng dàn. Các nhàn sĩ địa phương hợp tác với chúag tòi khòng chút ngần ngại. Trái lại, ngay khi vừa chiếm đurợc, đa số đãa đện gặp đại diệu Do Tháa để xin việc. Có kẻ nào khôn ngoan, muốn chúng tồi giả bộ bắt giam họ ît ngày, để được khoác nbãn hiệu ái quớc (dĩ nhiên chúng tòi khòng giam lân làmgí,

## 4, 5 ngày là đủ.)

Sự sẵn sàng hợp tác của dàn địa phương làm công việc của chủng tôi dễ dàng đi uhiều. Cho đến nay, mởi có một lần xẩy ra chuyệ̃n lioh Do Thái bị đạn từ một căn nhà người Ai Cập bắn ra (bọn quyết tử núp trong đó). Trong ngày chiếm đóng đầu tiên, tòa thị chinh đã được kêu gọi tiếp tục điều hành công việc, tự đảm đương lấy vẫn đề tiếp tế điện, nước, và vệ sinh công cọng. Họ cũng được trao nhiệm vụ chòn cất tử thi linh Ai Cập và Palestine chết trong thành phớ, hay tại các đồn biên giới.

Vấn đề rặc rối nhất hiện nay là vây bắt lính Ai Cập còn ần nấp trong thàuh phố, và thu lượn vũ khí địch. Súng lợn thì khòng có gì khơokhăn, vì vẫn còn tại vị trí, nhưng súng nhỏ thi đã mất khá nhiều. Hơn nữa, mấy ngày trưởc lủc xầy ra trận đánh, nhà cằm quyền Ai Cạ̀p đã phát cho dân chúng một số lớn súng trường và tiễu liên, hy vọag họ sẽ cùng chớng lại chừng tôi. Ngay khi chiếm xong, tồng trấn Do Thái đãa ra lệnh cho tát cả dân chúng phải mang nộp vũ khí ngay. Đến lúc này mới có khoảng 1.000 người mang nộp. Chắc còn nhiều người vẫn còn giữ súng. Chửng tôi được biếl, súng đạn rất đượe giá tại Jordan, và hàng đêm, bọn buônn lậu, và dân Bedouin vẫn lải súng sang núi Hehron (Khoảug cách từ giải Gaza đ̛̣̂́n Jordan thay đồi từ 20 đến 30 dạ̀m).

Ngay dưới thời bảo hộ Anh, việc truy tầm bọn buôn lậu vũ khí đã tỏ ra vô hiệu quả, bây giờ, chủng tôı dùng lạ uhững phương pháp của người Anh trước
kia, thì kết quả thu lurợm được, chắc vẫn như cữ.
Về ính Ai Cập, nhiều tên, đa số là sì quan, lân mò, đi dọc theo bờ biền tìm về Ai Cập. Phăn còn lại, trà trộn vào dân chúng ở Gaza, Khan Yunis, Rafah, hay vào các làng, xóm. Họ không chịu kiếm thường phục mặ c vào, sau khi đả̉ trút bỏ bọ quâu phục, mà mặc áo thung, quần lót, có người mặc cả bộ đồ ngủ sọc, đi lang thang khắp nơi. Thêm vào đó, còn bọn quyết tử, cộng tác vièn của phòng quân báo Ai Cập và mấy trăm tội nhân, mà nhà cầm quyền Ai Cập đã mở cửa khám đườog thả ra, lúc chúng tôi vừa ập đ̉én.

Việe cuối cùng chủng tôi phải giải quyết là việc cưởp phả, do chinnh người Do Thái chủ động (cả dân Iã̃n lính). Thoạt tiên, họ phá cửa vào nhà hàng lục soát zem có tên địch nào còn ầp nắp troog đó khòng; nhưng sau đỏ, nhóm linh, và cả thường dân cư ngụ quanh Fưng nữa, liền đụag chạm đến tài sản, vì lý do thiết quân luật, nên không ai coi giữ. Quân cảnh biết tioh trạng đó, đã chận đứng lại, nhưng của cải của ngườ ${ }^{\text {i }}$ Ả Rập đã̃ mất khá nhiều, và việ: này làm chủng tô i rất iấy làm xấu hồ.

Lệnh giới nghiệm được giại tỏa khoảng quá trưa, lủc ây, tôi sắp sửa ra về. Ai nấy đổ xô ra khỏi nhà, đi thăm họ hàng thân thich, mua bán, nhưng đ̛a số chỉ muốn ra khỏi nhà đề nhìn phố xá. Lúc đầu, họ rụt rè như gà phải cáo, mắt ggó láo liên, đầu cúi thấp, không dám nói to. Nhưng chỉ it phút sau, giọng nói thi thầm đỏ biển thành những tiếng cười đùa, la hét hưyên náo và cả thành phỗ bỗng sỡng động lên. Chỉ còn thiéu
những đóng dưa hấu khồng lồ, agọt lịm nởi tiếng của Gaza (ugoài số lượng lớn đ̛ã tiêu thụ, hàng năm, giải Gaza còn xuất cảng độ 5.000 tấn dưa hấu sang các nước Ả Rập).

Rời thành phố, tôi chạy lên đồi Tell Ali Muntar. Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào xưa nay, đoạn đường đỉnh này vẫn được coi ahư cửa ngõ của Gaza, Đứng trên đỉnh, 'ta mởi thấy rổ đồi này hoản toàn kiềm soát mặt dông của bình nguyên. (Phia tay Gaza có biền bảo vệ. Bắc và nam là những dun cảt). Quân Ai Cập xây công sự, làm ụ súng đại bác, dại liên trên này; cảc vị trí còn có giao thông hào liên lạc với nhau. Tòi cẳn thận không đi gần bàng rào, sợ còn min chưa kịp gỡ ngỏi nồ. Tôi chỉ đưng quan sát đất trong giao thông bào do linh Ai Cạ̀p đào - và không thẩt vọng - trong một chiếc hào ở sườn phia hắc đồi Ali Muntar, tôi thấy một vạ̀t bình dạng giống nhur xương người. Đào sâu thêm một chút, tôi khai quật dược một ngơi mộ của ngurời Canaan (1) khoảng 1.300 năm trượ tây lịch. Tôi tìm thấy một cái bình và mọt chiếc dĩa đựng thức ăn cúng người chết Những vật dùng để chửa đựng này mang nhiều đặe tính của thời dại đó. Vàth dỉa cong vào phia trong; chiêćc binh hìuh nón chóp, đáy tròn, có quai. Tôi , hưa phủi đất cát bám quaan binh vội, vi việc này phải làm thật

[^3]cần thận mới đurợc. Người ta thường tim thấy trong đáy những chiéc binh thé này, mộ chiéc chai, hay lọ nhỏ, dể đong rượ, bay dâu từ môthủng lón hơn qua.

Trong 6 gaày chiến đấu vừa qua, tồi đã gặp và nói chuyện vởj tất cả cảc tư lệnh lữ đoàn, trừ tư lệnh lữ đoàn 1. Cất phiên, tôi phải khen ông ta. Ong rất xửng đáng được khen. vì lữ đoàn 1 đã giữ vai trò chinh trong cuộc tấn công vào Rafah, mà lafah là cứ điềm quan trọng số một của trục lộ bắc. Toi muốn, và sẽ trực tiếp gặp đề khen thưởng ông, nhưng bây giỡ, tôi cà̀n phải gửi cho ồng mấy chữ :

Thân gửi B .
Tôi rất tiếc là đẩ không có dịp gặp anh trong 4 ngày sau cùng của cuộc chiễn đấu này. Tòi vừa đến viếng El Arish xong, và vẫn không gặp anl được. Tôi chắc anh đang đi với hàng tiền đạo cúa lữ doan. Tôi chỉ ước ao hai điều: thứ nhất, để xem anh co được khoẻ mạnh trong những ngày vừa qua khòiz, thứ đến đề bắt tay anh với tư cach vừa một là ngưới bạn đồng đội, vừa là một người ái mọ sự hoạt đọng cua lữ đoàu của anh.

Bao giờ về Tel Aviv, mong anh đến thăm tòi. Néu khòng, tòi sẽ cố gặp lại anh tại El Arish.

Chào: mh

Chúng tôi vừa nhận dược nhiều nguồn tin tinh báo của Anh, Ai Cập, và bạo cáo của các phi còn

Do Thải về các cuộc đụng đọ̀ giữa chiến hạm Anh, Ai Cập, và chiến đấu cơ Do Thái.

Đẩu đuôi câu chuyện là do chiêc trung hạm Domiat của Ai Cập có nhiệm vự chở một đơn vị quân đội từ kểnh Suez đi tăng cường cho Sharm e Sheikh. Không quân Do Thái đã sẵn sàng đối phơ với chiến hạm này, nhưng một hạm đọi Anh đang tuần tiểu ở phía nam đã đẽn vịnh Suez trước; và đảnh đắm chiếc Domiat dêm 1-11.

Hạm đội Anh vớt những người còn sỡng sót của chiếc trung hạm, rỗi tiếp từ tuần phòng trong khu vực ẫy. Chiều ngày $3-11$, các chiễn hạm của họ xuất hiện tại eo biển Tiran, Egần Sharm e Sheikh. Đúng lưc ấy hai phi tuần, mỗi phi tuần 4 chiểc phản lực cơ Mystere của không quâo Do Thải cất cánh, đê đi oanh kích một chiêcc tàu Ai Cập quan sát thầy ở gần Ras Natrani, cảch Sharm e Sheikh 9 dậm về phia bắc. 4. Chiếc Mystere đû̀u tấn công mục tiêu, và chắc chiếc tàu đỏ làm bẳ 1 g g gồ xấu, nên bị chẻ làm 2 mảnh, và chìm mất. Khi hết nhiệm vụ, máy bay trở về căn cứ, các phi công lại thấy một chiển hạm lởn chạy gần bờ. Họ kbòng đễn gần chiến hạm đơ được, vì nhiến liệu sắp cạn, nhưng báo tiu cho pni tuần bạn bay sau. Khi 4 chıếc này dến, thì thấy một đường bọt trẳng nồi trên mặt biền, chứng tỏ chiếc tàu đó đã chuyển hưởng, và đang chạy khỏi Sharm e Sheikh. Viên phi tuần trưởng hôm đó quả thực đã thi hànou nhiệm vụ hết sức anh dũng, bất chấp. hỏa lựe mạnh mẽ từ dưới tàu b.a lên, anh
vẫn chưc đầu phi cơ xuỗng, và với một cái nhấn nủt nhẹ, anh puóng cả 38 phi đạn xuống chiến hạm. Cả chiéc Mystere kia cũng thé. Chiếc tàn bị đuồi đảnh đờ là chiếc trung hạm Crane Anh. Chiến hạm. tuy bị trủng đạn, nhurng không nặng, vì phi đạn không thuộc loại chống chiến x̀a. Các máy bay cûng. bay trở về vô sự, dù chiêc trung hạm Crane bắn lên rẫt dữ dội.

Một vụ ngộ nhận khác cũng xầy ra ngay trên vùng này vào ngày hôm sau, khiến một chiếc Mystere bị bạ. Trong phòng tinh báo, người ta ghép hai vụ này làm một. Thực ra, hai vụ này không liên can gì vởř nhau cả. Chié̛c Mystere bị hạ́ là một sự kiện riẹ̀ng biệt. Trưa hôm kia, 2-11, một phi tuần 4 chiếc Mystere cất cánh đề đi tấn cōng các mục tiêu dưới đất ở Ras Natrani và Sharm e Sheikh. Họ bay thấp, nên có hai chiéc írúng đạn phòng không Ai Cập. Mọt chiếc lét về đến căn cứ, nhưng chiéc kia bị bốc cháy, và phì công là thiêúu tá Benny Peled nhảy được ra ngoài. Chiếc phi cơ bay thêm mấy giầy nữa, rồi phát nồ, vỡ tan. Benny bị gió thồi tạt về phía doanh trại Ai Cập, và nhảy xuống một nợ cách hàng rào phòng thủ địch đọi 1 dậm rưỡi. Vi đất cứng, ong bị lọi đầu gối. Dư dau, ghè gởm, ông vẩn cơ bò khoảng 2 dậm, qua khỏi dẫy nủi ở phia tây, với hy vọng mong manh dược thoát khọi tay dịch. Linh Ai Cập di tim vièn phi công vừa nhảy khỏi chiéc Mystere bốc cháy, đuổi theo chiếc dư khòng, lúc đó bị gió thồi ngược chiều với huớng lần trốn của ông. Nhờ vậy Benny, tới được mọt ngọn đồi
dưới chân dẫy nưi. Kbi lên đén đỉh đồi, ông ngạc nhièn thấy minh chỉ cách một chòi canh dộ 200 thirớc ; ngồi cạnh chòi canh là 2 chàng linh Ai Cạp, nairug túe ấy đà kiẹ̀t sức, ông đành nẳu tại chỗ. Một lúc sau, một chiếc máy bay Piper đển, bay vòng trên chiếc Mystere bị cbáy. Benny lấy dày dù ra hiệu, nhurog phi công chiêc Piper không nhin thấy, lái máy bay đi mất. Lúc 17 g 00 , tức hai giờ sau, chiếc Piper quay lại, lần này, máy bay mở vơng tìm kiếm rộng đến sát núi, và nhìn thấy Peled vẫy. Đề chắe ăn, kắn tăt động cơ, rà thấp xuống, rồi hỏi lớn : « Phải Benny đó không ?» Khi thấy người dưới đất gật đầu, hắn lıền đáp xuống bãi biển. Lúc ngừng lại, máy bay chỉ còn cách trại Ai Cạ̀p có 500 thước. Hắn hộc tốc chạy về phia Benny, trong khi Benny cũng đang lét về phia hẳn. Phi công và quan sát viên đi theo kėo Benoy lên phi cơ, rồi vội rời vùng ác địa, với «chiến lợi phầm» của mình.

Điều đáng chú ý là hai chàng lính Ai Cập vẫn ngời ở chiếc chòi canh gần đấy. Suốt thời gian ra hiệu, vẫy nhận nhau, đáp xuống, bò, lệ máy bay, và cất cách kbá lâu sau đó, hai chàng nảy chỉ chống súng, chăm chún theo dõi những sự kiện xầy ra một cách ihụ dộng.

Từ lúc khởi chiến đếo bây giờ, chiếc Mystere của thiếu tá Peled là chiếc phản lực duy nbất bị hạ: Chúng tôi còn bị mất 9 chiếc khác, toàn là máy bay có cánh quạt : 7 chiếc Mustang, và hai chiễe Harvard. Đặc biệt là tất cả máy hay hị hạ đều do hỏa lực phòng
không dịch từ dựớ đất bắn lên, không chiếc nào bị hạ trong các trạ̀n khồng chiến; và 7 trong số 10 . chiéc đo bị hạ trong hai ngày 30 và $31-10$, những ngày trưởc cuộc hành quàn của Aah - Pháp. Vị tu lệnh lục quàn Ai Cập có quyền trách không quân đã không lo bảo vệ cho bộ biuh, khiến họ phải lo cả việc chống lại các phi co ${ }^{\text {D }}$ Do Thái.

Các máy bay có cánh quạt của Do Thái bị hạ nhiều vì họ hay quá nhiều phi xuất, và xuống rất thấpkhi tấn công mục tiêu dưới đã̉t. Một lỳ do nưa là phị công điều khiền loại máy bay nảy đều còn trẻ. thiểu kinh ughiệm, cho phi cơ xuống thấp trước khi cần thiết, do đó, các pháo thủ phòng khòng Ai Cạ̀p dễ lấy đưọc đường nhắm chiuh xác.

Về phi công, trừ phi đoàn Piper ra, có 6 bị thương, và 2 chêt. Một phi công bị thương bị Ai Cập bắt, 5 người còn lại về được căn cứ- 3 người bẳng chính máy bay của họ, và hai người kia dược máy bay cuŕu cấp chở từ miền đất địch về.

Kỷ lục về khoảng cảch xa nhất của một cuộc đào thoát là của đại ưy Paz. Anh chàng này đi bọ̣ mất gần 30 tiếng đồng hồ mới fới tụyến bạn. Ngày 31-10, trong lúc anh cùng 3 phi công Mustang khác tấn công đoàn thiết giáp Ai Cập gần Bị Gafogafa, thì máy bay của anh trúng đạn phòng khợ. Khi thấy áp lực dầu chỉ gần sô không, và khói đ̣en từ máy bốc ra, anh cho máy bay lên cao 1.300 bộ́, chọn một giải đất bẳng phằng, tằt động cơ đi, rồi đáp xuống bẳng bụng máy bay. Trường hợp khác, chắc anh đã nhảy dù ra khỏi
phi cơ, nhưng lần này, anh sợ dù sễ làm linh Ai Cạ̀p ở gần đó chú ý, và chắc sẽ bị bắn trước khi anh đặt cbân xuống tời mặt đất.

Máy bay vừa ngù̀ng, Paz liền nhảy xuống, và núp vào các bụi cây ở con suới mùa kế cận. Khi thấy mình không bị đuồi theo, anh liền nhận định tinh hình, và quyết định di bọ về phía Bir Hassna, với hy vọng gặp một đơn vị Do Thái tại đây... Anh đị suốt đêm, gần sáng đã tới gần Hassna. Bề được an toàn, anh đành ẩn sau một ngọn đồi gần đó, đợi trời sáng, nhưng đến lúc trời vừa sáng, anh lết về phía một doanh trại, và rất đổi ngạc nhiên, thấy linh Ai Cập đầy trong đó. Tuy không viẹ̀c gì, nhurng lại phải mất công lội bộ tím về Do Thái. Trong đêm thứ hai, anh đồi hướng, đi về phía đông bắc để tới Jebel Livai, thay vì hưởng đông nam, và lẩn này, sau một đèm đi bộ cực nhọc, tới đích, và được các bạn đồng đọi đón tiếp nồng nhiệt.

Nhu cầu chinh cho một cuộc hành trình trong sa mạc vẫn là nước. Nuu các phi công khác, Paz mang theo bên người một binh nưởc nhỏ dựng được 200 gr - độ hai ly đầy - và một gỏi kẹo. Sau khi rời máy bay dược 2 giờ, anh đã dùng hết nước vì khởi đầu cuộc hành trình, anh đă phải leo lên 'mọt ngọn đồi cao 1.000 bộ đề tránh Jebel Yalek, và khi lên đến đỉnh, anh khát đễn nỗi thạ̀ uống cho thỏa thích rồi hết, còn hơn là lâu lâu mới hởp một ngụm mà vẫn không đã khát. Bề tránh sửc nóng, và sự nguy hiềm, nếu gặp dân Bedouin, hay
linh Ai Cập, Paz quyết c'ịnh kbông đi ban ngày. Anh ần vào giữa những tảng đá, dào mọt hờ cát, và nằm xuơng đó, chờ tắt bóng mặt trời.

Anh thoát khỏi cơn khát nhờ ngậm kẹo. Lúc về đến nơi, anh không ngởt ca tụng những viên kẹo này - kề cả những mảnh dính vào giấy goi cũng đảng quí! anh nói. Anh chia số kẹo đó thành hai khầu phần, và nhai thêm lá cây tươi mọc trên các suối mùa. Lá cây dắng như mật, nhưng lại có nhiều nước, và ăn cùng với kẹo, kề ra cũng dược.

Paz còn nhận thấy trên những bưi cây đằy bụi bặm, ban đèm surơng xuống nhiều, thấm ướt và viên bưi lại thành những bạt li ti. Tất nhiên ta không thề uống hay ngạ̀m được, nhưng có thề dùng thứ nước bùn sền sệt này thoa lên tay, cồ, trán... Khi dại úy Paz về tới đich, anh vẫn còn bốn viên kẹo. Anh dự tính nếu không gặp linh Do Thái ở Jebel Livni, anh sẽ. đi bọ̀ về Kussęima. Với bớn viên còn lại, dù phải chia thành những phần nhỏ hơn, nhưng với thứ nước đắng của lá cây, thứ nưởc đế thoa bẳng sương trộn lẫn với bùn, anh tịn là còn đủ sức đi bộ được một hay hai đêm nữa.

## Ngày 6 tháng Mười Một 1956.

Trong vòng 48 giờ sau cùng này, cả ba chiển dịch cùng lên đễn cực điểm : chiến dịch quần sự (Kadesh); cuộc vận đọng quớc tê ; và boạt động của Anh -

## Pháp.

Đại hội đồng LHQ tái nhóm tại Nữu Ượ ngày 3_11, và ông tồng thu ký Hammarskjold tuyên bố rằng Anh, Pháp, và Do Thái đã trả lời không chấp nhận lui quân và ngưng bắn theo yêu cầu của đại hội đồng hôm trước. Mặt khác, ồng tiếp, chính phủ Ai Cập đã tuyên bố chấp nbận, và sắp sủa ban lệnh ngưng bắn cho quân đội của họ.

Liên sò cùng các nước chư hầu, và khợ $\mathfrak{A}$ - Phi đòi họi ba nước xâm lăng (Anh, Pháp, Do Thái) phải thi hành đúng quyết nghị của đại hội đồng. Bại diện - Mỹ, ông Henry Cabot Lodge đè nghị thành lập hai ủy ban quốc tế, một ủy ban lo tìm giải pháp cho cụ̣̂c trauh chấp Ai Cập - Do Thái, và ủy ban kia giải quyết vấn đề kènh Suez. Nhưng đề nghị thử ba do ngoại trưởng Gia Nã Bại Lester Pearson nêu lên, và được ông Hammarskjold ủng hộ đã được chấp thuận. Theo đề nghị này, một lực lượng quàn sự quốc té đã được thành lập đê bảo đảm việc tuàn hành quyết nghị của LHQ. Bản quyết nghị của Pearson viết :

Đề có thê thì hành quyết nghị đã được chấp thuận ngày 2-11-1956, (A/sZ56) đại hội đồng yêu cầu tồng thur ký LHQ dệ trình trong vòng 48 giờ, kế hoạch thành lập một lực lượng khăn cấp LHQ, với sự đồng ý của các nước liên hệ, dê kiểm soát cuộc ngưng bắn phù hợp với những điều khoản đã nêu trong bản quyêt nghị.
Anh và Pháp trược đã đòi dặt kênh Suez dưởi
sự giám sát của quốc tê, nên khống phản đối mạnh đề nghị của Gia Nã Đại, và đã cùng với Do Thái bỏ phiêu thuận. Ai Cập trong tinh trạng trên bủa dượi đe, cũng bỏ phiếu thuận. Khối Liên So , Tân Tây Lan, và Nam Phi cũng vậy. Do đọ, quyết nghị được chẩp thuận vởi không phiếu chống, và 16 phiễu thuận. Tuy chấp thuận quyêt nghị này, nhưng Ấn Dộ vẫ́ đưa thêm đề nghị lập lại lời yêu cầu các phe tham chién lập tức ngưng bắn và rút quân, theo đúng ngbị quyêt ngày $2-11$ của LHQ , và cüng được chấp thuận.

Cuỡ phiên họp, lúc đã bắt đầu qua ngày $4-11$, bộ đồng lại ép Anh, Pháp và Do Thải chấp nbận quyết nghị của LHQ. Dại dện Do Thái được yêu cầu lên phảt biểu, ông nói : «Do Thái đồng y ngưng bắn tức khắc, nẻ̛u Ai Cập cũng đồng y như vậy." Dại diện Do Thải nói vậy, vì biết chắc, khi câu trả lời của Ai Cập đến nơi, thì chúng tôi đã chjếm xong Sharm e Sheikh rồi, hoặc giả lệnh ngưng bắn có thi hành trễ vài giờ cũng không đến nồi nào. Điều cần nhất là trên nguyên tắc, chúng tôi đã tuyên bố sẵn sàng chấp hành quyết nghị của Liên Hiệp Quốc.

Các chính phủ Anh và Pháp giật nầy minh, khí nghe ý kiến của đại diện Do Thái. Dù sao, cưng phải lập lại rằng cuộc chuyển quận của họ vào kênh Suez không liên quan gì đến tình trạng chiến tranh giữa Ai Cập và Do Thái. Nay nếu hai nước đó muốn đinh chjển, thì đó là việc riêng cưa bọ, không liên quan gì dến Anh và Pháp cả. Nhưng nễu có ngurng bắn trong inh trạng này thực, thì địa vị của thủ tướng Ank sẽ
bị lung lay. Dur luận trong nưởc chỡng lại cuộc chiến tranh này càng ngày càng gia tăng, và trong các cuộc biệa tình, dân chúng đã trương khầu hiệu : « Eden, hãy từ chức đi. » Do đó, chinh phủ Anh yêu cầu Pháp dủng ảnh hưởng của mình, cố thuyết phuc Do Thải rút lại lời tuyên bớ ngưng bắn trên. Với tư cách nước bạn, Pháp giải thich, vếu chúng tôi không làm theo lời yếu cẫu của Anh, ông Eden bắt buộc sẽ phải hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch quân sự ở Suez.

Saut khi cân nhắc, ông Ben Gurion thuận sẽ làm theo lời yêu cầu khẩn khoản của Pbáp, và trưa ngày 4-11, đại diện Do Thái tại LHQ đã lưu ý ông Hammarskjold rẩng lời tuyèn bố của ông tại đại hội đồng đã bị hiều lầm. Thực ra, ông chỉ chấp nhận một cuộc ngưng bắn trên các trận tuyến hiện tại. Do Thải chỉ thi hành đủng theo quyết nghị của đại họi đờng LHQ: với điều kiện được trả lời thỏa mãn 5 câu hỏi sau đây ,

1- Sự đồng ỳ ngurng bắn của chịnh phủ Ai Cập có rỡ rệt, và hoản toàn khơng có ần ý không ?

2- Liệu Ai Cập cọn giữ lập trường mà họ đã từng tuyền bớ, và theo đuồi trong bao năm nay là Ai Cập đang -ở trong tinh trạng chiến tranh với Do Thái không?

3- Liệu Ai Cập có chịu cùng Do Thái ngồi ngay vào bàn họi nghị kiến tạo vền hòa binuh giữa hai xứ, theo như bản kỷ yễu của chính phủ Do Thái đã gửi cho ông tồng thư ký LHQ ngày 4-11 không ?

4- Ai Cập có đồng ý ngưng mọi sự đe dọa
kinh tê Do Thái, và mở cửa cho tàu bè Do Thái qua lại trèn Kênh Suez không ?

5- Ai Cập có chịu triệu hời bọn quye̛t tự quân dưới quyền chỉ huy của minh, hiện đang ở các xứ $\AA$ Ả Rập khác về khồng ?
Tuy làm theo lời yêu cầu của chinh phủ Pháp, nhưng ông Ben Gurion vẫn bực minh. Nếu Anh và Pháp muốn khai thác tình trạng chiến tranh giữa Ai Cập và Do Thái, thì quân đội Ai Cập và Do Thải đã đảnh nhàu suốt sáu ngày, từ 29-10 đến 4-11, ở sát nách đông ngạn kênh Suez. Nhưng trong suốt thời gian đó, quân Anh chỉ lo chuần bị thật tî mỉ cho cuộc hành quân «musketeer» mà khỏng nghĩ rằng họ có thề bỏ lở dịp tổt. Đến lúc LHQ kêu gọi ngưng bắn, thi Anh lại yêu cầu Do Thải đừng chấp nhận, để cứu vã̃ địa vị chinh trị đang lung lay của mình. Do Thái đã phải cớ gẳng hết sức để chấm dứt chiển dịch, trước khi sự chống đối của mình với quyết nghị của LHQ trở nên trầm trọng, và đã thấy có kêt quả. Dĩ nảiên, Do Thái khồng có cách nào khảc hơn là từ cbỡi yêu sách phải rút quân về san ranh giơi đình chiến ; phưng it ra, cũng chấp nhận được lời yếu cần thứ hai là ngưng bắn. Bây giờ, Do Thái phải chịu thêm gánh nặng một cách không cần thiết là từ chới yêu sách mà đáng lế, minh nên nhận.

Lý do thủc dẫy ông Ben Gurion dồng ý, không phải chỉ vì muốn làm vừa lòng Pháp, một nước bạn rất tốt của Do Thái, mà còn vì ông không muỡo để Do Thái phải một mình mang tiếng xâm lăng, phá hoại
hò binh, bất chấp quyểt nghị của LHQ. Tốt hơn hểt là nèn dé̉ Anh và Pháp cùng đưng chung. với minle trên mặt trậa này.

Song cân chuyện đén đây vẫn chura kết thúc. Người Pháp cảm tháy thời cơ đã đễe, nếu muốn đ̛ồ bộ lên Ai Câp thi phải hana dọng ngay. Do đó, bộ trưởng qư̂̃c phòng Pháp, ōng Bourges Maunoury, va ngoạ trựng Christian Pineau dã bay qua Anh, lần này không biêt là lần hứ bao nhiêu, đỉe thúc Anh đồ bộ truớc ngày ấn định. Lần anày, có lẽ người Anh cŭng thấy thoi cơ dã dén thự, nhưng họ phải tim một cóng thúc dể biện chính cho hành động của họ trước công luận thé giới. Cỏng thức được cả Anh lẫn Pháp đồng ẏ. nhurng lại phật lòng Do Thái.

Trong bản văn phúc đáp quyết nghị ngày 4-11 của đại hội đồng LHQ của Anh và Pháp, có nhữgg cân sau dây : "Cả̉ hai chính phủ cùng tin rẵng cần phải dặt một lực lượng đúng giữa Ai Cập và Do Thái dẻ̉ tránh các cuộe dổ máu liên tiêp xầy ra giữa hai nước này; đè bho đ̛̉m cuộc lui quân man lẹ của Do Thai ; xử dung mọi biẹn pháp cần thiết đê tháo gỡ các chướuğ ngại vậ hẩu tái lập lưu thông trên kênh Suez; và dê lim kiém một giải pháp cho các vấa đê rác rối trong vùng đôn. Câu đề cập đến việc lui quân của Do Thái là do chính phủ Anh đòi thêm vào, và Pháp đả bẳng lòng, vì chỉ cốt sao cho Anh chịu thục hiẹn cuộc đổ bộ.

Ong Ben Gurion khôag ngạc nhiên về thái độ giả nhân giả nghĩa cỉa Anh, nhưng lấy làm buồn vi Pháp
lại có thê dồng y với bản văa ẫy, nhu vậy, khong Khác gị tố cáo Do Tháilà kê xàm lăng trượ thế giới và Anh Pháp hành đọng chỉ dể bẳ buộc Do Thải phải rút quàn về nước mà thôi. Yậy mà chî irươ c do vài giờ, Do Thải đã phải rút lại sư chấp ubận ngaug bắn, thề theo lời yêu cầu khần khoản của họ, đề giụp họ varợt khỏi nhưng nỗi khó khăn. Ong Ben Gurion đã gửi một điện văn vởi lời lẽ chua chát sau đây cho vị đại diện Do Thái tai Ba Lê, đê ong gày lưa ỳ chín phủ Pháp:
«Tôi rất dỗi kinh ngạc khi tiép dược điện văn của hai chinh phủ Anh-Pháp trả lời ông Hammarskjold. Họkhông có quyền tuyèn bố như vậy, và tôi lấy làmlạ là tạ sao các bạn Pháp của ta lại có thể chấp nhạ̀n đề ng ị̣ đó. Nếu họ lẫy lỷ do cuộc dồ bở vào kênh Suez là dể bảo vệ cho kênh khỏi bị Do Thái chiếm tức là họ đã có một hành vi thiếu thân thiện với chúng ta. Chúng ta phải y yeu cầu họ dưng làm như vạy dê tránh tôn hại đến tinh thân hữu giữa kiai nươc.»

Trong lủe này, thủ tướng Pháp chỉ có thê chỉ thị cho đại diện Pháp tại LHQ giải thich rẵng việc rut quân của Do Thái mà bản điện văn phủc đâp của Aṇ và Pháp đã đề cạ̀p đễn, là Do Thái phảí rút quần khỏi khu vự kènh Suez. Lời giải thich đó cũng khong làm Do Tháithỏa mãn. Anh Pháp như kẻ chim xuồng tuy coup được cánh bèo này, nhưng chura chắc họ đã
thoát chết đuuối.
Rút cuc, sau bao ngày ấp ủ, bình minh hôm kia, $5-11$, hai chú gà con phá vỏ nhảy ra. Một tiểu đoàn dủ Pháp nhảy xuớng cây cầu nới liền Port Said vớf đất liền, và mờt tiêu đoàn dù Anh chiểm phi trường. Gamil tại Port Said.

Nhưng đồng thời, một sự kiện khác cũng xảy ra. Liên Sô lúc đầu chỉ hoạt động lấy lệ, có lẽ vì tình hình bất ồn tại Hung Gia Lợi. Bây giờ, họ thấy đã đến lúc: làm mạnh, và đêm 5-11 vừa qua, thủ tướng Nga, thống. chể Bulganin gửi văn thư cho Anh, Pháp, và Do Thái với lời lẽ đầy de dọa. Búc thư gửi Do Thái viết :
«Thưa Thủ Tướng.
«Chinh phủ Liên Sô đã long trọng lên án cuộc xâm lăng võ trang của Dó Thái, cũng như của Anh và Pháp vào Ai Cập là công khai vi phạm hiến chương và các nguyên tắc LHQ. Trong phiên họp khẩn cấp của đại hội đồng, đại đa sỗ các quốc gia trên thể giới cũng đã kết tợi hành vi xâm phạm lãnh thồ nước cộng hòa Ai Cập, và kêu gọi các chính phủ Do Thái, Anh và Pháp lập tức chấm dứt các cuộc hành quân, và rút quân khỏi lãnh thồ Ai Càp."
«Toàn thê nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thé giới vò cùng phẫn nộ trước tội ác của kẻ xâm lăng, đã xâm phạm sự toàn vẹn, chủ quyền, cũng như nền đọc lập của nước cộng hòa Ai Cập.»
«Bà chap những sự kiện kê trên, chính phủ.

Do Thại vẫn liều lĩnh làm tay sai cho bọa âe quốc, coi thường cuộc chiên đâlu chông thự dân, giành tự do, dộc lạp của nhân dân phurơng đong và toàn thê những ogười yêu chuộng hòa binh trên thế giới..)
«Những hành đọng trên của Do Thái, chưng tỏ những lời đuyên bơ rầng Do thài yêu chuộng hòa binh, rẵng nguyện vọng của Do Thåi là đuợc chung sông hòa binh với cát nước Ả Rập lảng giềng chỉ là những lời giả dơi. Những lời tuyên bố đó chỉ nhằm muc đich ra ngủ các dân tộc khác, để rảnh tay chuần bị một cuộc tấn công bất chính vào các nước láng giềng, theo lệnh bọn đầu sỏ nước ngoài.»
«Chính phủ Do Tháí đ̛ã đem nền hòa blnh và số phận nhân dân nước mình ra làm trò chơi mộ̂́ cách vô trách nhiệm vằ đ̂̂̀y tội lỗi, làm cho các dân tộc phương đông thù ghét Do Thái, như vậy, người ta sẽ phải đặt câu hỏi rẳng liệu quốc gia Do Thải co thê tồn tại trong tương lai hay không? Bê bảo vệ nền hòa bình tại Trung Đông, chinh phủ Liên Sô sẽ ra tay trừng phạt quân xâm lượe, chấm dứt chiến tranh."

Chúng tôi khuyến cáo chính phủ Do Thái hãy suy xét, và cho ngưng ngay các hành vi quấn sis chống đối Ai Cập của minh, trước khi mọi viẹc trở nên quá trễ. Chúng tôi kêu gọi các bạn, cac nghị sĩ, các công nhân, cùng toàn thề nhấn dân Do Thai : hãy ngưng zâm lăng, hãy agưng chem
giếl, hãy rưt quân khỏi lănh thồ Ai Câp.
Trong tioh the̛ hiện tại, chính phủ Lièn Sô quyết định triệu hồi đại sứ Nga tại Tel Aviv về Mạc tur Khoa ngay: Chúng tôi hy vọng chính phủ Do Thải sẽ hiểu rỗ, và lưa ý dến bản cáo tri này".

N. Bulganin

Ong Ben Gurion không giấu nỗi quan tâm của òng đữi yới lập trường Sô Viất, ông cüng không làm ngơ trượ y y nhiona cửng rắn của bản văn ấy. Nbưng ông không kinh hoàng đễn nỗi run lêa cầm cập. Trải lại, tỡi hậu thư càng thưc đầy òng tranh đấu mạnh mẽ. Điều làm ông nồi giận là sự khác biệt giữa các văn thư gởi cho Anh, Pháp và De Thái. Bảa gửi đến chúng tôi chứa đầy lời lẽ miệt thị, và đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia Do Thái. Trong bản gửi cho Anh và Pháp, cững có nlữong lời đe dọa xử dụng đên quân đội và dùng bỏa tiễn oanh tạc, nhưng chỉ nói vu vơ, không de dọa đến tỉnh trạng dộc lập chinh trị của họ, mà cưng không có thái độ ugạo mạn thô bỉ nhur trong tới hậu thư gửi Do Thài.

Sự binh tĩnh phân tich tình hình mới của ông Ben Gurion làm tôi cảm thấy khoan khoái. Tôi nghĩ, nếu người khác ngồi vào địa vị của ông Ben Gurion trong tinh thế hiện tại, chắc họ phải hoảng sợ khủng khiép lắm.

Có lê vì tinh hinh bã̃t ồn ở Hung Gia Lợi, nên bản điện vău de dọa của Liên Sô mãi đến ngày 5-11
mới tới tay chúng tôi, hic ấy, phát súng cuối cùng của cuộc hành quân 'Ka desh' đã nồ trưởc đó 12 tiêng đồng hồ. Nếu điện văn này dến tay Anh, Pbáp và Do Thái trước ngày 29-10, thì không hiều chiến dịch Sinai co dược thực hiên bay không.

## CHUVONGTAM

## SHARMESHEIKH

Ngày 6 tháng Mười Một 1956 . TRONG NGȦY 4 THÁNG MƯỜI MỢT, VẢ BÊM ĐÓ, chúng tôi nhận được các báo cáo cảa Lữ Đoàn 9 : về các diễn tiển của cuộc đảnh chiêm Sharm e Sheikh. Cả hai lần, chúng tôi được tin quân bạn đã chiểm xong nơi đó, rồi sau lại được tin cải chính, và nơi địch di tản chỉ là Ras Natsrani, và quân lực Ai Cập hiện đang tập trung tại Sharm e Sheikh. Một cấp chỉ huy già đời trong quân đội như tôi cũng nóng ruột. Tôi phải giải quyêt bẳng cảch sáng hôm sau - tức ngày hôm qua - đáp máy bay Dakota tới Tor, rồi từ đó, bay bẳng máy bay quan sát tới Lữ đoàn 9 , để biết chẳc rằng cuộc tấn công vào Sharm e Sheikh phải được
thựe biện trong ngày. Néu khòng có tôi tại đó, lệnh tấn công chắc chắn vẫn được thi hành như thường, nhưng tôi không muốn cứ phải canh cánh trong lòng. Giờ đày, tiểu đoàn nhảy dù đã có mặt tại Tor, cách Sharm e Sheikh không đầy sáu mượ lăm dậm về phia Tây, và toàn bộ Lư Boàn 9 dẫ vượt qua Ras Natsrani, và đã̃ có những trạ̀n đưng độ đầu tiên với các tiền đồn cực Bắc củả Sharm e Sheikh. Vậy là chúng tôi đã có thể tức khắc mở cuộc tấn công, và tiến chiếm cơ cấu phòng thủ ở miền cực Nam này rồi.

Tôi ra đi từ sáng sớm tinh mơ, và sau hai giờ bay, phi cơ đáp xuống thành Tor. Theo chương trình đă định, tại đó phải có một chiếc quan sát cơ đợi tôi sẵn, đề đưa tơi tới Lữ Đoàn 9, nhurng chiếc đó vẫn chưa tới. Lẽ ra, tôi co thể phủi tay, khoái trí, hưởng it giây phút tà tà du sự điều hành truc trặc thông thường trong quâan đọi, nhưng khi đo, dầu óc tôi chỉ nghî tới một việc duy nhất : Chiếm Sharm e Sheikh.

Tiểu đoàn nhảy dù không còn tại đấy nữa. Họ đã xuất phát (từ lác 03g30, trước bình minh) từ Tor dê tiến chiếm các mục tiêu tại mặt Nam của Sharme Sheikh, mặt dược các dạ̃y núi phía Tây và phia Nam che chở.

Sau một giờ mất công chờ đợi, tôi quyết định không ở lại chờ máy bay quan sát nữa, bỏ chương trình bay sang Lữ Boàn 9, và dùng xe đuồi theo tiều đoàn Dù. Tiều đoàn này quân số đầy đủ, gồm có bốn đại đội. Mọt đại đội di chuyền trên bán xích xa, còn ba đại đội kia trên xe vận tải. Đb́ mà đơn vi tỉnh nhuệ,
thiện chiến nhất của chúng tôi. Do do, tôi đã định, nếu Lữ Đoàn 9 không chiếm nồi Sharm e Sheikh, tôi sẽ ra lệnh chơ đơn vị nảy tự lự tấn công và tiến chiếm địa điểm nói trến.

Vị phụ tá Hành Quân củatôi đi lo thu xếp phương tiện di chuyễn và hộ tống, trong khi tôi ngồi đợi ở phi trường. Mộ $\neq$ giờ sau, ông ta trở lại với ba chiếc xe và dăm bảy tèn lính của tiểu doàn trừ bị phụ tránh việc phòng thủ thành Tor. Chúng tôi lên $x e-g o ̂ ̀ m$ một chiéc xe chỉ huy và hai chiếc kia trông chẳng khác gì xe vận tả̉i dân sự - và lên dường.

Bường tuy tốt nhưng xe quá tồi nên không dám chạy nhanh. Trèn đoạn đầu của cuộc hành trinh, chúng tôi không gặp bóng người. Con đường nhựa trải dài trước mặt, bên phải là làn nước biếc của vịnh Suez và bên trái, qua khỏi bãi cát là rặng nủi cao ngất. Nhưng đi được đọ ba chục dậm, khoảng nửa đurờng, chúng tơi bắt đầu gặp lính Ai Cập, đi rièng rẽ từng người, hoặc đi thành từng nhóm, từ phía Sharm e Sheikh tới. Bám lính này (thuộc Tiểu Boàn Vẹ̀ Binh Quốc Gia) trốn khỏi các vị trí phòng thủ từ đêm hôm qua. Chúng tòi còn gặp một số người chết và bị thương nẳm rải rác suốt dọc đường, nạn nhân của những cuộc đưng độ với đơn vị nhảy dù mới đi qua vài giờ trước đây. Càng tới gần Sharm e Sheikh, chúng tôi càng gặp nhiều líní Ai Cập hơn. Tòi ra lệnh cho toán hộ tống nếu có bị bắn một vài phát lẻ tẻ cunng không. được bắn lại. Biều tôi ngại nhất là gây đụng đọ̀ lẻ tẻ với bọn lính Ai Cạ̀p đào ngü, làm mắc kẹt giũa
dường Tor - Sharm e Sheikh.
Tôi bỏ phòng tài xế - vì ngồi trong đó, tôi không thể biết tình hinh hai bên vệ drờng - và trèo lên tbùng trông trải đằng sau, để nhìn rõ toàn cảnh, Lẽ tất nhiên, ai cản nồi các toán lính Ai Cập nấp sau mấy bụi cây, mô đất, xả súng liên thanh bẵn ra. Song khồng việc gì xầy ra cả.

Quang cảnh lúc bấy giờ, tuy giữa trưa, nhurng không khác gì trong cơn ác mộng. Dưới cái nắng tróc da sa mạc, ta có thể nhìn rô hơi nóng hừng hực từ con đường nhựa mềm nhão bốc lên. Binh sĩ Ai Cập trong quân phục bằng vải kaki yàng lẫn trong mầu cát, và chỉ thấy bọn chúng nhảy vọt những bước cuổi cùng giữa mấy gò, đụn. Chắc chắn họ biêt chúng tôi là Do Thái, song họ không nồ súng, mà cũng cbẳng thèm ần nấp. Họ để yên cho chúng tôi chạy qua, với nét mặt bơ phờ, kiệt sức. Những tên bị thương vất vả lết thân hình với cái chân còn lại. Nhiều tên nẳm chình ình ngay giữa lộ, không thèm lết qua lề, khiến chúng tôi phải vòng xe tránh.

Tôi cứ nghĩ, nếu chẳng may gặp trở ngại bất thần, chúng tôi bị chận lại thì đúng là tới sỗ, vì nhân số ít quá, lại lộ liều, nèn cứ tay không, bọn chúng xồng lại cũng dư sức xé xác phân thây chúng tôil tan tành thành muôn mảnh. Tôi biết rằng chúng tôi có tới được Sharm e Sheikh hay không, không phải vì một phát đạn bị bắn, hay một chút ngưng nghỉ dọc đường, mà phải làm thé̉ nào mau lẹ qua mạt tạac nhóm lính Ai Cập đào ngũ, khiến cho tởi khi bọn chủng kịp nhận ra
thì chưng tôi đă ra ngoài tầm đạn của chúng rời.
Cuới cùng, chưng tôi thả phào nhẹ nhỡm khi đường quẹo về phía dãy đời. Từ xa, chựng tôi đã nhin thẫy đoàn xe vận tải và bán xích xa của Tiểu Đoàn Dà.

Viên đại đội trưởng phụ trách việc bảo vệ con đường vừa chiếm, đượ̣ này kề rẳng, Tiều Đoàn của anh chiếm xong doạn dường phia Nam Sharm e Sheikh lúc 05g00. Lúc 06g30, một quan sát cơ từ Lữ Boàn 9 bay tới, yêu cầu Tiều Đoàn tiên đến một vị trí cách cự điềm Sharm e Sheikh đọ hai ngàn mã. Ông tiều đoàn trưởng quyêt dịnh cho chọc thảng cứ điềm đó. Tiều Đoàn tiên quân theo đội hình bán xịch xa dẫn đầu, các đại đọi cơ động theo sau. Bịch chống cụ không lấy gì làm dữ dội cho lắm, hơn nữa, không quần bạn đã cận yềm rất mạnh mẽ và hiệu quả, nèn lúc 09g30, ông Tiều Đoàn Trưởng ngồi trên bán xich xa đầu tiên đả trản vào cồng cừ điềm. Trong khi đó tuyến phòng thủ phia bên kia cúa cứ điềm đã̃ hoàn toàn lọt vào tay các đơn vị của Lür Đoàn 9 .

Sau khi nghe xong báô cáo dọc đường, chủng tôi nhấn ga phơng nhanh tợi căn cứ của Ai Cập. Mọt quang cảnh vui vẻ của cuọc bành quân phới bợp liên binḥ chào đón chúng tôi. Hải cảng Sharm e Sheikh nẳm tại móm cực Nam bán đảo Sinai, điềm gặp gỡ giữa kênh đào Suez, vịnh Akaba và Hồng Hải đẹp chưa fững thấy : Giải nược sâu trong xanh (tù binh Ai Cập khuyên chủng tôi không nền tẳm, vì có nhiều cá mập) được dẫy nưi đả tồ ong bao quanh. Cả̉ đến nbà cửa
trên bờ, mái giảo đường Hồi giảo trắng tinh với chiếc tháp chuông cao ngất, cững điễm tô thêm cho phong cảnh thần tiên giữa miền núi non hùng vĩ.

Tuy nhièn, mặt đất vẫn còn đầy vết tich của trận đánh vừa qua. Khói từ mấy đồn bót, kho vựa, mới bị không lực oanh tạc vài giờ trưởc đây vẫn bốc lên. Vô số xe gẳn súng liên thanh Bren của Ai Cập, chiếc đã hư, chiếc côn xử dụng được, nằm rải rác lung tung trong hải cảng. Các đơn vị của Lữ Đoàn 9 đã có thề vượt tuyến bao vây, vư khi trong tư thế sẵn sàng nhả đạn, xông vào càn quét toàn khu vực và tập trung tù binh lại.

Sứ mạng nhiều tham vọng nhất của cuộc hành quân «Kadesh» được trao phó cho Lữ Đoàn 9. Trong. cả giai đoạn thứ nhất di hành 185 dậm trên một đoạn không đurờng xá trên đật địch - và giai đoạn hai xung phong vào căn cứ địch với lực lượng hai Tiễu Đọ̀n phòng thủ đurợc tăng cường và tồ chức đê có thề chịu đựng được sự bào vây lâu dài - Lữ Boàn đều có thê bị tồn thất nặng nề, hoặc thất bại chua cay.

Đọàn công voa Lữ Đoàn độ hai trăm xe, chở gần 1.800 người : hai tiễu đoàn bộ binh, một pháo đội, một tiển doàn súng cối nặng, một đơn vị thám thính, một đội phòng không, một đơn vị công binh, cơ xưởng và cảc toán phụ dịch. Lữ đoàn phải tự túc, đem theo đủ mọi loại tiép liệu. Thực phẩm đủ ăn trong năm ngày;
nhiên liệu đủ chạy 375 dậm ; và nước chở trong mười tám chiểc xe bồn, đủ cung cấp cio mỗi ngày 5 lít cho mỗi đầu người, và bớn lit mỗi ،hiêc xe trong năm ngày. Không có cách nào gửi quàn tiếp viện đên cho Lữ đoàn này trong lúc di chuyề , cũng như khi đụng độ. Do đó, các lực lượng viễn hinh của Lữ Đoàn 9
 Nếu chiếm được Sharm e Sheikh, mục tiêu của Lữ Boàn, đại đơn vị này sẽ được xử dụng một hải cảng, một phi trường, và một con đường về Do Thái. Nếu bị chận trên đường Nam tiến, hay cuộc tẫn công thất bại, cánh quân này sẻ bị nghiề: tan, vì không mong gì trở về Do Thải bằng con đường mòn cũ, vi không những họ thiểu nước uống, nhièn liệu, cơ phận thay thế, mà nhiều đoạn đường dài trèn lộ trình này chỉ có thể di chuyển từ Bắc xuỗng Nam, chứ không thể nào đi ngược lại được, (vì các sườn dớc miền sa mạc chỉ đ̉i xuông được mà thôi).

Đứng trên quan điềm chính trị, việc chiếm giữ eo biền Tiran có tẩm quan trọng hêt sức lớn lao. Đáng ra, đó là mục tiêu. số một çỉa chién dịch. Giả dụ ne̛u khi cuộc chiên đấu chấm dứt, chúng tôi chiểm trọn bân đảo Sinai, nhưng không chiếm dược Sharm e Sheikh, thì sự phong tỏa của Ai Cập không cho tàu be Do Thái chạy qua vịnh Akaba vẫn tiêp tục không có gì thay cồi, nhur vậy, có thê nọ́i, chiến dịch của chủng tôi bị thất bại.

Thừi gian là yếu tổ sinh tử. Nếu một khi các cường qước Anh và Pháp buợc lòng phải chấp naỉâ
sự tài phán mà ngưng các hoạt động quân sư lại, thì không rỗ Do Thải còn có thể tiêp tục chiến đấu, vi phạm quyêt nghị của đạ̀ hội đồng Liên Hiệp Quốc được không. Đó không pbải là điều lo xa vô căn cứ nêu Iực lượng Ai Cập tại Sharm e Sheikh tại eo biển Tiran chận đưng được Lữ Đoàn 9 đang lúc di chuyển cầm cự được vài ngày, khiến đại đơn vị này phải tấn công tróng sự đói khát, thì chắc chẳn tinh hinh chính trị được đảy đến chỗ buộc lòng Do Thải cho ngưng cuọ̀c chiến đấu trước khi chiếm xong Sharni e Sheikh.

Bộ Tông Tham Mưu không lúc nào không chú tàm đến tầm guan trọng đặc biệt của Sharm e Sheikh. cùng với những khó lkhăn rắc rối về quân sự và chính trị, nên mới phải cho một đơn vị Dù từ mitla di chuyền qua ngả Tor đê tời Sharm e Sheikh. Tuy quan niệm cho mở thêm một cảnh quấn khác hoạt động độçậ̂p với cuộc tị̂́n quân của Lũ Boàn 9 này đối với Bộ Tổng Tham Mưu rất là hợp lý, song đối với Lü Boàn thì không ăn thua gì, vì quân Dù chỉ gíp đỡ L̛̛̃ Đoàn trong ngày chót của cuộc tiến quân, khi mà cuộc tấn côag vào Sharm e Sheikh đã lên đễn tột điểm.

Lữ đoàn tấn công vào cử diêm trên vào ngày 5 tháng mười một, thay vì ngày 3 tháng mười một theo như kể hoạch đã định lủc đầu. Có tới hai ly do đưa Jéu sự châm trễ nêu trên. Trước hêt, vì liên quân Anh
 Câp, nền Lã Goàn 9 phả̀ xuất phát trê mát mộtagay. Thư dễ, lộ trinh con đường die chuyễn của Lữ

Boàn xấu quá mức tưởng tượng, do đó, nhịp độ di chuyền chậm hơn mức dụ trù.

Boạn đường đầa tiên, từ Ras en Nakeb tởi ốc đảo Ain Furtaga là đoạn dễ đi nhất. Boàn công voa di chuyền trên đoạn này với tốc độ trung bình bảy dậm rưỡi một giờ, do đó, tới 13 g 00 ngày 2 tháng mười một, lữ đoàn đi được quãng đường dài sáu mươi hai dậm. Cuộc di chuyễn đoạn đường này không có chuyện gì rắc rối ; ngoại trù chiếc xe của một toán tuần tiễu Ai Cập bỏ lại ngày bôm qua, khi chạm trán với đơn vị thám thính bắn ra, thì không còn một dấu vết của quân đội Ai Cập nào khác nữa.

Nhưng đoạn đường từ ngay sau khi rời khỏi Ain Furtaga là đoạn gay go nhất. Cbín dậm kế tiếp phải lên dốc (một trong vài quãng phải lên dốc trên đường Bắc-Nam), đường đi qua một lớp cát dầy nên ngoại trù̀ bán xích xa ra thì khòng một loại xe nào khác có thê vượt qua nồi. Loại khó di chuyển nhất là dã pháo 25 pounders (đại bác 88 ly của Anh), bị lún xuốug cảt đến trục ngang. Dù được các xe khác phụ lực, các bánh xe cũng phải xi hơi đê bám được xuống dất nhiều hơn. Từ Ain Furtaga fới đường dỉnh, tốc lực 'trung bình của đoàn công voa là hai dậm rưỡi một giờ , ấy là nhờ cả sức người lẫn sức xe bản xich hết sức vừa đầy vừa kéo mới được như vậy. Lữ Boàn tới đường dỉnh lúc hai giờ sáng - sau dường dỉnh này, hầu hết là đường xuống dốc cả. Có tám chiêc xe bị sa lầy trong cát, và không thể kéo lên nhanh chóng Aược, đành phải tháo gỡ tất cả hhữg gì có thê tháo
ra được, rồi bỏ xác xe lại. Quân sĩ ai nẫy đều mệt nhoài.

Vẫn còn năm dậm trong đoạn đường kế tiếp phải đi trên cảt nữa, nhưng lúc này đã vượt qua đường. đioh, xe xuống dốc thoai thoải, nên sự di chuyền có phẫn dễ dàng hơn. Họ đi được ba chục dậm đường. kê đỏ trong vòng năm fiếng đồng hồ, và tới Dahab một ốc đảo lớn "nhất trên vịnh Akaba - trước trưa ngày 3 tháng mười mợt.

Bơn vị Ai Cập phòng thủ ốc đảo Dahab là toán quân địch đầu tiên đung độ với Lữ Boàn. Địch khoảng mười tên linh cưỡi lạc đà có máy vô tuyến liên lạc, ở lều vải cạnh bờ biền, và có nhiệm vụ tuần tiểu và báo cảo mọi sự khám phá thấy về bộ chỉ huy đặt tậ Sharm e Sheikh. (Những đơn vị tương tự, mỗi dơn vị mười hai người, cŭ̉ng đóng tại đảo Tiran Sauapir và hai đảo Teba Boasit, nằm giữa Eilat và Dahab trong. vịnh). Khi đơn vị thám thinh của Lữ Đoàn vừa tới nơi (tới sớm hơn bộ phận chủ lực, biệt độ i Ai Cậpliền bỏ chạy tán loạn. Một nhóm gồm ba tên nấp vàobuii cây vệ đường. Khi đoàn thám thich xa bắt đầu lục soảt, thì một tên trung sĩ người Sudan trong nhóm địch trên nồ súng; gây cho bạn một chết, một bị thươngY chura kịp bẳn tới phát thứ ba thì chiềc thám thính xa khác đã nhìn thấy nòng súng của y lấp ló ngoài bụi cây, và khơa miệng y bằng một tràng tiễu liên Uzi.

Bảy tên còn lại núp trong lều. Tại đây, binh sĩ của chúng tôi cuñg phạm lỗi lầm là không chịu khai hỏa trước. Khi chạm địch thì đã bị chúng thảy cho
một trái lựu đạn, khiến quâu ta bị hà tử thương, một bị thương. Bọn linh Ai Cập chạy, nhưng bị đại liên hạ tại chỗ eggay.

Lữ đoàn được nghỉ chuyến đầu tiên kbá lâu tại Dahab. Binh sĩ có thì giờ tắm rửa dưới các suối ngòi đầy nưởc, và nghỉ ngơi dưới bóng mát cây chà là. Xe cộ cũng cần được tu bồ lại, và tái tiếp tế nhiên liệ̣u. Chiều hôm đó, theo đúng chươong trinh, hai chiếc tảu đồ bộ của Hải Quân chở nhiên liệu tới. Lúc ấy mới biết đoạn đường gai góc ấy đã tiêu thụ nhiều xăng nhớt hơn con sô đă ấn định rất xa.

Lữ Đoàn lên đường đễ thanh toán giai đoạn ba của lộ trình lự 18 g 00 ngày 3 tháng mười một, và tới Wadi Kid, điềm dừng chân kế tiếp, vào lủc 02 g 00 . Đó là đoạn «đường mòn hươu naì» đi trên triền núi, bề ngang dưới hai mã, nhiều nơi còn hẹp hơn nữa, và lắm chỗ lầy lội. Di chuyền trện đoạn đường này chỉ có mỗi việc là mở rộng đường, và giật mìn phá mấy tảng đá chận lới đi. Cồng binh xử dụng chất nồ, và phần binh linh còn lại thuộc loại linh cơ đọng, giờ đây không còn phải lo kéo, đẳy mấy chiếc xe nằm bất động trong cât nữa, nhưng lại phải kḥiêng mấy tảng đá vừa bị min giật sập dẹp ra chỗ khác, và san lối đi cho bằng phẳng.

Có lẽ quân Ai Cập cŭng biết việc di chuyền qua doạn đường nhỏ hẹp trong thung lưng kia là một việc cực kỳ khó khăn, nên khi đơn vị thám thính - luôn luôn đi trước đoàn công voa vài tiếng đồng bồ - chỉ con dọ̀ hơn một dạ̀m nữa thì qua khỏi thung lüng,
liền bị lọ̣ ồ phục kich địch. Chiếc xe jeep mở đường: vừa cán trúng min, thì đại liên, ba dô ca và lựu đạn địch phóng ra như mưa. Bơn vị bạn bắn trả, rồi tháo lui bỏ luôn chiếc xe bị nạ́n ở lại. Lúc bấy giờ đã $20 g 00$, và trong màn đêm giưa thung lû̃ng̣, họ không ahin thấy gì cả. Tất nhiên họ không thề thấy được chỗ chôn mina, và vị trí quân Ai Cập ở đâu cả.

Trời vừa hừng sáng (ggày 4 tháng mười một), đoàn xe thám thinh trở lại nút chặn, trên đầu, một quan sát cơ dẫn lộ. Viên phi công báo cáo không thấy một bóng người, vả có lẽ địch đã rút lui. Anh ta nhận xét đủng lắm. Ngoài mộl vũng máu lởn chắc là của một binh sĩ Ai Cập bị thương trong trận đụng độ hồi đêm - thì không còn dấu vết nào kbác của địch đuân, chiếc xe jeep vẫu còn nằm y nguyền tại chỗ đụng mìn cû̀, và phia sườn đồi bênn kia, ta co thề nhino thấy rồ đồn binh (cở trung đội) của Ai Cập bỏ ngỏ. Dọc theo thung lũng, lực lượng bạn còn tim được vô số mina chống xe chôn dưới đất. Ngoài ra, còn tìm thấy cả đống min khác. Có lê vi lính Ai Câp không đủ thì giờ chôn. Địa điềm chôn min được ghi dấu, và phải làm đường cho xe chạy tránh các điềm đó. Tới 09 g 00 ngày 4 tháng mười một, Lữ Đoàn tiến quân trên chặng chót của lộ trình, chỉ còn phải di chuyền thêm hai mươi lăm dạ̀m đường nữa là xong. Lữ Boàn kết thúc cuộc hành trinh lúc 11 g 45 , các cứ điềm Ras Natsrani và Sharm e Sherkh của Ai Cập đã hiện ra trước mắt. Quân sĩ đã phải đi mất ba' ngày và hai đêm mới tới mư điêu. Giờ đ̂ây, họ đang ở giai đoạn quan trọng nhất
của cuộc trường chịnh: trận đánh chiếm ẹo biền Tịran.
Lữ Boàn từ hưởng Eilat di chuyên tới là cả một sự ngạc nhiên cho bộ chỉ huy Ai Cập. Trong kế hoạch phòng thủ eo biển này, bộ Tồng Tham mưu Ai Cập đãa dự trù là không một lực lượng công hãin nào của Do Thái có thề do đường này tiến tới được. Khi dợn vị canh phòng Ai Cập đóng trên đảo Boasit, cảch Eillat bớn chục dậm về phía Nam, báo cáo về Sharm e Sheiḳ̆ rẳng một lữ đoàn Do Thái đang tiến dọc theo bờ vịnh về phía Nam, thì viên chỉ huy trưởng cho rặng tin tức có vẻ phóng dại, vì theo ông, chỉ những dơn vị rất nhỏ mởi có thề tiển qua nồi chặng đường này. Về sau, lúc nhận được báo cáo từ Dahab gởi về, hẳn đă thấy có lê hắn lầm, và sự sai lầm của hẳn được xác nhận hoàn toàn vào trưa ngày 4 tháng mười mọt, kii chỉnh mắt bắn nhin rô cảnh hai trăm xe Do Tbái đang tiến sát Ras Natsrani.

Șong le sự bất ngờ đỏ hầu như không tạo được chút lội thế chiến thuật nào cho Lữ Đoàn 9 cả, vì tuy rẳng bộ tư lệnh Ai Cập không dự trù sẽ có một cuộc tấn công lởn tới cỡ đó của lục quân, nhưng họ lại cho rẳng Do Thải có thễ đánh chiếm eo biễn Tiran bằng - đường biền, hoặc đường hàng không. Theo kế hoạch đó, các cư diềm Ras Natsrani và Sharm e Sheikh được tồ chức bố phòng tử phia, để có thể chống trả mọi cuộc tấn công bất cử từ đàu đến, và đặc biệt là từ binh nguyén phía Bắc, nơi rất thuận tiện cho quân nhảy dù đáp xuống.

Do đo, mặt Bắc Sharm e Sheikh của Lü̃ Boàn 9
không phải là mặt trống trải và thiếu chuần bị. Trái lại, nó được bố phòng chu đáo, và khách quan mà nhặn xét, thì cuộc tã́n công của đoàn quân nhảy dù từ trển trời rởi xuống theo như tư lệnh quân Ai Cập nghĩ hoặc của một lữ đoan bộ binh phải lặn lội vượt qua 185 dậm đường trêu đăt địch - đoạn đường mà người Ai Cập cho rằng kh nig tài nào băng qua nồi - thi có gì khác đâu ?

Lử đoàn 9 có lự điềm hơn quân nhảy dừ là họ có xe bọc sắt cở hữu Đối vởi phương tiện không quân eo hẹp của Do Thá، thì lự lượng nhảy dù không thề mang theo xe thiè: цiáp như bộ binh được, và các bân xích xa, một loạt thiết giáp hạng nhẹ đã góp phần quyết định cho cuọ chọc thủng phòng tuyến Ai Cập của lữ đoàn. (Bốn mếc chiến xa mà tàu đồ bộ Hải quần có nhiệ̣m vụ $;$ iáı chở tới cho Lữ Boàn 9 , khi tới nơi thì Sharm e Sheikh đã hạ xong rồi.)

Về cả hai phươn」 diện ; địa hình địa vật và bề dài, lộ trình của Lì̛ Đoàn là một mục tiêu lý tưởng để địch quân án nyư phục kích hoặc quấy rởi. Tơi tin rẳng Lữ Đoàn có knả năng vượt qua những trận ác chiến mà họ có thề gập dộc đường đo, song chắc chắru họ cũ̃g bị tiêu hao, mòn môi, và do đó, cuộc tấn công vào Sharm e Sheikh của Lữ Đoàn sẽ bị trễ di phần nào chăng.

Chiễn cụ thích hợp nhất đề quấy rối đoàn công voa dà̀ và phức tạp như doàn công voa của Lữ Boàn 9 . Tất nhiên không gì hơn máy bay, nhưng sau khi liên quân Anh - Pháp bắt tay vào trận đảnh thì bầu trời
không còn tùy thuộc vào Ai Cập nữa. Nhưng Lữ Đoản vẫn cỏn có thề bị kẹt lại dọc đường bằng cách khảc. Địch không cần phải áp dụng đúng chiến thuật vừa đảnh vừa chậy kỳ khu rắc rổi cỉa Lawrence trên đường hỏa xa Hejaz, mà chỉ cần đặt các ồ phục kích dọc theo đường, bẳn xuống đoàn xe chạy chậm ; Bịch cŭ̉ng có thể gài mìn suốt đoạn đường càt phủ, hay sập các sườn đả xuống lấp kín mấy con đèo nhỏ hẹp, hoặc lấp đường bằng nhiều cách khác nữa.

Tuy nhièn, các hoạt động đó có thề thực hiện nởi hay không, lại tùy thuộc ở tinh báo co durợc các tin tức liên quan đến việc Lữ đoàn xử dụng con đường mòn này trước không, và phải có sẵn trong tay cảc đơn vị đãã đurợc huấn luyện Du kich chiến. Tư lẹ̀nh quân Ai Cập tại Sharm e Sheikh không nhận durợc tin tình báo, mà cững chắng có sẵn dơn vị thich hợp, nên tuy ông ta có cử một trung đọi tới án ngữ tại Wadi Kid củng chả làm nên trò trớng gì.

Tư lệnh Ai Cập cho lệnh rát khỏi Ras Natsrani, và tập trung hết lực lượng vào trong phạm vi Sharm e Sheikh có phần nào hợp lỳ. Với ngần ấy đơn vị dưới quyền, ông ta cho rằng không thề nào giữ nồi cả hai cứ điềm, do đó, phải hy sinh bỏ một. Vị trí Ras Natsrani có ưu điềm ở chỗ đồn bót kiên cố, và lực lượng phòng không mạnh hơn Sharm e Shẹikh nhiều, nhưng ngược lại, Sharm e Sheikh có hải cảng và phi trường. Các c̀ơ sở này nào phải chỉ có giá trị trên phương diện quân sự không thôi đâu. Tư lệnh Ai Cập chắc nghî rằng nếu để lọt vào tay chúng tôi, chúng tời sẽ
xử dụng ngay, nhưpg điềm khiến ông đi đến quyểt định dứt khoát,: là chính ông ta cũng moốn dùng cáccơ sở đó đề lui quân về Ai Cập hoặc sang Saudi Arabia.

Lệnh rút lui đã tởi Sharm e Sharkh ngày 1 tháng mười một, nghía là kề từ khi bộ Tồng Tham Muru Ai Cập ra lệnh cho tất cả quân lực ở Sinai phải rủt về $\mathrm{A}_{\mathrm{i}}$ Cập hết, song viên tư lệnh Ai Cập tại địa phương không tìm ra phương tiện chuyền quân. Do sự khuyến cáo của ông ta, bộ Tồng Tư lệnh tại thủ đô Cairo thay đôi kế hoạch, ra lệnh choông ta phải ở lại phòng thủ, chờ đơn vị vận tải tới chở quân đi. Nhưng vì quân lực của chúng tôi tîén nhanh quá, nên không ai tới đón họ kịp. Tor bị chiếm ngày 2 tháng mười một, chặn mất con đường bọ từ eo biền Tiran về Ai Cập, còn đurờng biển thì chỉ có hai chiếc thuyền buồm cố vào được Sharm e Sherkh và chở về Ai Cập được một it thường dân và người bị thương. (Trong sớ đó, co đại úy phi công thương binh Atkes của Do Thái bị hạ và bị bắt tại Ras Natsrani ngày 2 tháng mười một.)

Theo nhur kế hoạch phòng thủ thì Sharm e Sheikh được tồ chức để có chịu dựag bao vây được lâu dài, chứ không được tăng cường đủ mạnh đề phản công. Các kho nưởc uống thực phẩm, nhiên liệu, đạn dược đều đào sấu dưới đất, và dự trữ một sơ lượng đủ dùng trong nhiều tháng. Ngoái ra, họ còn kiên tạo được một hải cảng sâu, một sân bay, một nhà máy phát điện và tă̌t cả những cơ sở, tiện nghi mà một đồn lẻ loi cần đẽ̛a. Nhưag về phương diện chiến đấu phòng thủ thì tarong đối it được chú trọng hơn. Hào hố, bãi min,
bàng rào và các tiền đồn chế ngự những con đường tiển sát tởi khu vựe này đều không chịu dựng nồi một cuộc tấn công quyết địuh. Sự phòng thỉ của quadn Ai Cập ở cả hai mặt Nam đề chống trận tấn công từ phia Thành Tor, và Bắc từ cảng Eilat tới, đều không dạt được mức độ mong muốn. Rõ ràng là họ chỉ chuần bị ky̆ càng cho Sharm e Sheikh về phương tiện sinh hoạt thường nhật hơn là trận đáuh khần cấp quyêt định. Trọng tư tưởng của họ chỉ thấy toàn những khầu phần thịit và bột mi thay vì số lượng min và trọng lượng dây kêm gai.

Lữ Đoàn 9 đi qua cứ đ̃iểm Ras Natsrani bỏ ngỏ, không ngừng, cứ thế tiến thẳng tới dẫy đồi Tzafrat el At, cách Sharm e Sheikh khoảng ba dậm về phía Bắc, Không gặp một sức chống cự nào cả. Quần Ai Cập đã "uit khỏi Ras Natsrani dêm hôm trước, vì dự doán ngoài trận đánh của Lữ Đoàn đã tiến khỏi Dahad và đ̛ang từ mạn Bắc tiến đến, họ còn có thề bị đơu vị nhảy dù vù̀a nhảy xuống Tor tấn công từ phia Nam lên. Dụa trên nguồn tin đó, viên tư lệnh Ai Cập đã quyết định cho tập trung toàn bợ lực lượng vào Sharm e Sheikh, vì cho rẳng không thể vừa giữ dược Ras Natsrani, mà , vừa chống nồi trận tấn côp̣g gọng kìm của hai cánh quân từ Nám đánh lên, từ Bắc đánh xuống này nồi.

Trước khi rút lui kho̊i Ras Natsrani, quân Ai Cập phá hủy các đại bác duyên phòng của họ, gồm hai khầu đại lác 6 inch và bốn khầu 3 inch nòng dài (đạa (bâc 452 ly và 76 ly nòng dài). ©ó là những khậu đại bác kiềm soát eo biền nẳm giữa bờ biền và dảo Tiran,
và ngăn cản tàu bè Do Thái vào hải cảng Eilat.
Việc đảnh chiếm vị trí đầu tiên của quân Ai Cập trên dẫy Tzafrat el At không có gì khó khăn. Phi co (Mustang) hướng dẫn cuộc tấn cồng dưới đất bẳng hỏa tiễn và súng liên thanh, và khi thành phằn tiền phong của đơn vị thám thinh xung phong vào thì thấy đồn trại trống trơn. Linh Ai Cập bỏ cả vů khi lại-dăm khầu liên thanh và súng phòng không.

Những nỗ tực truy kích và tấn công vào « thành phố") của đơn vị này thất bại. (Binh sĩ Lữ Đoàn đều gọi Sharm e Sheikh là một thành phố, vì họ đều tâm niệm rằng bên kia những dốc đứng cằn cỗi, chắc phải có nhiều thử hấp dẫn khác hơn là kễm gai và u ưại liên chứ! ). Hỏa lực từ các đồn trên mấy đường đỉnh lân cận bắn vào họ vô cùng nặng nề, lại ṭhiêu sự yềm trợ của không lực - vì cát bưi tung lên gần sát máy bay, đành phải quay về căn cứ - Nếu có tiến, chắc chắn sê phải gánh chịu tồn thất nặng nề. Do đó, chi đội thám thính quyêt định ngưng hoạt đọng và rút lui ngay. Trên đường về, họ gom linh Ai Cập đảo tầu lại. Đó là những tù binh đầu tiên tại vị tri náy, và anh sĩ quan quân báo Lữ Đoàn mở rộng cánh tay chào đón họ.

Óng Tur Lệnh Lũ Đoàn gī̈̃ dây phải lựa chọn một trong hai quyết định : Mở cuộc tẩn công vào Sharm e Sheikh ngay đêm nay, hay rời lại sáng mai. Nbững người không chịu đề trì hoăn, ủng hộ cuộc dạ chiển đura ra lý luận quân Ai Cập sẽ lợi dụng mỗi giờ khắc trôi qua để cải thiện hệ thống phông thủ. Đơn
vị vừa rút lui khỏi Ras Natsrani vừa tởi Sharm eSheikh đêem qua, và chắc là sự dản quân chưa được đàng hoàng. Ngoài ra, cuộc tiến quân của lữ đoàn, việc hạ tiền đồn Tzafrat el At cuñg như các cuộc: không kích đang khiến bộ đọi Ai Cập mất tinh thần, do đó, ta cần phải kịp thời khai thác trưởc khi họ khòi phục lại được.

Lý do chỉnh chống lại đề nghị trênllà cuộc hàuh quàn đêm chắc chắn sê thiếu không yềm, và nếu đợi đến sáng hôm sau, trận đánh sẽ̃ được máy bay trợ giúp.

Quyết định cuỡi cùng là cho mở trận tấn cong ngay trong đêm nay, không trì hoãn nữa. Lữ Đoàn đị đên quyết định trên, có lê do đásố sĩ quan cao cấp của đại đơn vị này vốn là sĩ quan trừ bị, đã có nhiều kinh nghiệm chiên đ̛ấu trong cuộc chiên tranh giành đọc lập hồi 1948. Lủc đó, quân đội chiển đấu làm gì đã có không yồmm, và phằn lởn các trận đánh đều mở về đêm.

Cuộc xung phong cấp tiều đoàn diễn ra liền ngay sau nửa đêm. Mục tiêu là một vị trí do hai đại độ phỏng thủ ở mặt Tầy Sharm e Sheikh. Hai lần, dại: đợị D tiễn sát hàng rào quanh vị trí Ai Cập, nhưng không mở được lối đi xuyên qua băi mìn. Họ bị bẩt lợi về địa thế, và đại liên từ trong bị tấn công cüng như mấy đồn kế cận bắn tợi như mưa. Chỉ trong mợt thời gian ngắn, đại đọi có tới mười bớn thương vong, trong số đơ, có tới sáu trung đội trưởng. Đại đội A di chuyền song song với đại đội D cưng bị tồn thất : một chêt, năm bị thương trong đó có vị tiếu đoà a

## trưởng.

Lệnh rút lui được ban ra lúc 04 g 20 . Gặp miền đất pha sỏi đá nên khộng thể đào hầm cố thủ̉ được, do đó, phải lợi dụng vài giờ tới còn lại đệ rút khỏi tầm súng dịch. Các bán xich xa thu lượm nhhững kẻ thương vong, rồi tiểu đ̉oàn rủt về cắn cứ cảch Sharm e Sheikh hai dậm về phía Bắc.

Lúc 0 ğg 30 , trời vừa hừng sáng, cuộc tấn công dại tải diễn, lần này, được sự yềm trợ chính xác của sủng cối nặng ( 120 :y) và có cả không quân tham dự. Dẫn đầu là chì đội bán xích xa và chi đội thám thính, thành pluẩn bộ binh theo sau. Trận đánh quyết liệt trong vòng ba murơi phút, sau dó, phân đọi xe jeep của đơn vị thảm thinh, được hỏa lục cảa các bán xich xa che chở xông thẳng vào vị trí Ai Cập, và địch quân bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Thực ra, cuộc xung phong ban sáng này chỉ là một sự thâu hoạch kết quả của trận đánh hồi đèm, vì khi đó, bệ thớng phòng thủ của địch cũng đã sụp đồ rồi, quâu Ai Cập cũng nhấp nhồm sửa soạn bỏ chạy thi tiễu doàn rút lui, thành ra họ được hoàn bồn và nằm lại. Cuộc tấn công tái diễn lần này với lực lượng mạnh mể hơn nhiều, nên địch không thể chống cự nồi lâu hơn.

Cuộc hành quân cờ nặng, có phi cơ oanh kích, rồi tiếp dến là cuộc xung phong của bán xích xa và xe jeep xông vào đ̛̉ường xương sống của cư điềm Sharm e Sheikh, và lần lượt, các vị trí chiô̆n đấu co giá trị chế ng̛̣̣ toàn khu vụ̣c của mặt Tây, dều bị hạ. Bồng
thời, một tiều đoàn thử hai, tiến song song vởi bán xích xa và đọi xe jeep, quét sạch các đồa bót địch ở mặt phia Đông. Có một vị trỉ chiến đ̛ấu địch gần hải cảng là chống cự mãnh liệt. Họ đùng đại liên và ba dô ca bắn xả vào bất cứ ai toan tiến sát, nhưng rồi vị trí đó cũng bị một trái ba dố ca xuyên qua lỗ chậu mai làm câm họng. Lúc 0ọg30, tiền đờn chôt của Ai Cập ở Sinai - Sharm e Sheikh - đầu hàng.

Tồn thất của Lữ Đoàn là mười chết (kề cả ba tại Dahab), và ba mươi hai bị thương (năm tại Dabab). Quân Ai Cịp bị tử thương khoảng một trăm, và ba mươi mốt người bị thương. Có tợi 864 người bị bắt làm tù binh, trong số, co bốn mươi hai sĩ quan các cấp, kề cả viên tư lệnh và tư lệnh phó lực lượng Ai Cập tại địa phương, cả hai đều mang cấp bậc trung tả.

Tuy các trận xung phong còng hẵm vào Sharm e Sheikh được các đơn vị thám thính và chi dội bán xích xa thực hiện từ lúc nửa đêm tởi lúc 09 g 30 , song thành phần quyêt địinh khiến hệ thống bố phòng địch phải sụp đồ nhanh chóng lại là khồng lực. Quân Ai Cập không có loại vũ khí có hiệu quả, mà củng không đủ tinh thần đề đương đầu với các cuộc không tâp.

Tôi không rộ các sĩ quan Ai Cập cộ sát cánh chiên đấu và nều gương cho binh sĩ thuộc hạ tại các vị tri chiến đấu không. Riêng vị tư lệnh, khi trận chiến đã két thủc, ông ta tỏ vẻ sẵn lòng để bị bắt, cung vởi khoảng nửa tá rựơng, xảch, tất cả đều đã đurợc thu xếp, gỏi ghém ky̆̀ lưỡng.

Hôm qua, ngày 5 tháng mười một, sau buồi hợp với các quân nhân thuộc lữ đoàn 9 , và nghe họ tường trình sơ lược về hành trình các trận đảnh, tóni vội quay về Tel Aviv, «Dế quốc» mới của chúng tôi-gồm Gaza, El Arish và trại tù binh (chủng tôi bắt durợc trên 4.000 tù binh Ai Cậ, trong khi đó, họ nắm trong tay chưa đ̂ày hai chuc tù binh Do Thái) cũng eó nhiều vẩa đề cần phải được giải quyết gấp. Tình hình chính trị cûng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hễt. Hai nườc Anh và Pháp đã hưa với ông Tồng thư ký liên Hiệp. Quốc là sẽ tồn trọng lệnh ngưng bắn kề từ nửa đêm nay, và không có vẻ gì là họ sẽ có ỳ định đặt chân lên khu vưe kênh đào chinh thức cả (tức khu đất liền). Tối thông cảm niềm thất vọng çủa họ. Tuy rẳng chúng tôi ngurng bắn từ ngày hôm qua, song tôi rất lấy làm sung surởng là chỉ thực hiện cuộc ngưng bắn đo sau khi đạt được toàn bọ mục tiéu.

Sáng nay, tôi trở lại Sharm e Sheikh. Hồi 13g00, tại đây có cuọc duyệt binh của Lữ Đoàn 9 để đánh dấu kết thúc cuộc hành quấn của Lữ Boàn, đồng thời, cũng đề ghi dấn kết thúc luôn chiển dịch Sinai. Thủ tưởng Ben Gurion khong thề đích thân tới được. Ông trao tôi một văn thur luân lưu để tuyên durơng toàn thề sĩ quan và binh sĩ Lür Đoàn. Đông đủ các vị tư lệnh cao cấp trong quân lực Do Thâi dự khán cuộc duyệt binh đớ. Ngoài ra, địa điễm hành lễ còn đông thêm với
đoàn nhiếp ảnh viến, phóng viên báo chi. Buôi lễ ngắn ngủi và đơn giản. Khán đài làm bằng hai chiếc xe chỉ huy đảau thùng vào nhau. Bọ̣ đội xêp hàng theo hình chữ U phia trước, mặt mûi râu ria, bộ đồ xông pha chiên trận vẫn còn mặc trên minh. Ông tư lệ̀nh lữ đoàn phăt biều vài lời. Tôi đọc điện vắn của Thủ tương Ben Gurion và nhật lệnh nhân cuộc chinh phục bân đảo Sinai.

Tiếp đến là duyệt qua hàng quân, cờ thượng lên và... chiến dịch Sinại đã chẩm dırt.

Hồi 16 g 00 , chúng tôi đáp chiếc máy bay Dakota về Tel Aviv. Suốt dọc đường về. từ vịnh tới Eilat, tôi không làm cách nào rời mắt khỏi cửa sồ nồi. Máy bay bay thấp, và chúng tôi nhìn rõ bở biền sản hô viền quanh giải nước nông, trong vắt bên dưới. Tôi còn nhin thấy rồ cả mỏ neo của một tàu đảnh cá chìm, móc vào một tảng đá san hô ở gần Dahab.

Tới Eilat, trời đã sập tời. Tơi bước lên phòng phì công, nhờ ánh sáng ngọn đèn trên bàn người Hiệu thinh viên, dọc lướt qua những công diện vừa nhạn được phút chờ, đề tới nay, tôi lich thân phải thuyêt trinh cho ông Ben Gurion nghe-

Tại tru sở Liên Hiệp Quxc ở Nữu Ước, chung tôi phải chịu dựng áp lực rất là nặng nề. Họ buọc chúng tòi phải rút lui, mà khôing bảo đảm cho sự tự do lưu thòng của tàu bè Do Tinái ra vào Hờng Hải, cũng như không chịu cam két sể không đề Sinai lại biến thành một căn cứ cho những kẻ xâm lăng Ai Cập xử dụng như cü. Đêm qua, khi tường trinh cùng ông

Ben Gurion, tôi lập lai rằng ta đã chiém dược Sharm e Sheikh, và chiến dịch Sinai đã chấm dứt. Óng ta nửa đùa, nửa thật, hỏi : «Nêu thế, tôi chắc ông chưa bẳng lòng, đủng không ?

Tôi không nói gì. Co $\begin{gathered}\text { lã ông ta cüng rố là vấn đề }\end{gathered}$ lo ngại của tôi, không phải lả kết liễu cuộc chiến đấu nhưng là liệu chủng tôi có đủ sực giữ vững lập trường của mình trong mặt tậ̣n chính trị vừa khai diễn nảy không.

$$
\begin{gathered}
C H U O N G C H I N \\
K E X T T U
\end{gathered}
$$

Song Do Thái khồng lội dụng dược các muc tiêu chiến tranh đô đề thương thuyết trực tiếp với Ai Cập. Chiến dịch Sinai không chấm dửt bằng cách kẻ thua lẫn người được cùng ngồi chung trên bàn thương thuyết để ký hoà ước, mà là một cuộc dàn xấp tay ba, với sự hiện diện của ông Tồng Thư Ký̉ Liên Hiệp Quốc đưng ra làm trung gian giữa hai phe

Nhiệm vụ liên lạc (bay che đậy?) của ông ta không đurợc hoàn toàn trung lập. Do quyền hạn được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm, và các cuờng quốc Nga , và My̆ ủng hộ, ông tồng thur ký biễn ra phe thứ ba (và cứ vấn đề nào liên quan đên Do Thải là chỉ còn có phe bên kia mà thôi) trong cuộc thương thuyết về các dị̂̀u kiện chấm dứt chiến trant.

Hơn nữa, Liên Hiệp Quốc dồn dập hoạt động quanh cuộc tranh luận Do Thái và Ai Cập, và can thiệp vào cuộc hành quân Suez của Anh và Pháp cuối cùng, biến từ một cơ quan sang chỗ chỉ còn lại là một lời kêu gọi suông các bên hặy làm thế nào để có một định chế chịu trách nhiệm trực tiếp để giải quyết cuộc tranh chấp. Đại hộ đồng Liên Hiệp Quớc lại phải giải quyêt trơng phiên họp ngày 4 thảng mười một 1956, yêu cầu ông Tồng Thư Ký đệ trình_một kể hoạch thành lập một lực lượng quốc tế khần cấp đề bảo đảm và giám săt cuộc ngưng bắn. Lực lượng đó thành hình, và tướng E.L.M. Burns được cử̛̉ làm tư lệnh, và qua đầu nằm 1957, bảy đơn vị bọ binh dược đặt dưới quyền điều khiền của ông do các nước Ẩn Đọ, Thụy Điền, Ban Mạch, Na Uy, Colombia, Phần Lan, Nam Dương,
và Ba Tây, mỗi nước cung cấp một tiễu đoàn.
Qua lực lượng quốc tex đó - lực lự̛̣ng kliần cấp Liên Hiệp Quốc (United Nations Emergency Force viêt tắt UNEF) - những điềm bất đồng giữa chính phủ Dg Thại và ông Tồng Thư Ký Liên Hiệp Quốc được chính thức giải quyết. Ong Tồng Thur Kỳ doí quấn đội Do Thải phải rút lui kbỏi bán đảo Sinai vô điều kiện ; còn chính phủ Dơ Thái lại đặt điều kiện rút quân là phải bảo đảm cho tàu bè của mình được tự do lưu thông qua Vịnh, và Ai Cạ̀p phải chấm dứt mọi hoạt dộng thù nghịch.

Bơn tháng ruỡi sau, ngày 16 tháng ba 1957, cuộc tranh chấp về Sinai đi tới kết thúc. Các đơn vị Do Thải rút về bến này biêp giời ohưng quân Ai Cập khơng dược tái chiếm các vị trí tại Sharm e Sheikh và giải Gaza, mà quyền kiềm soát các khu vừa di tản đó được trao lại cho lực lượng khần cấp Liên Hiệp Quớc (UNEF). Không hiều Ai Cập có cho rằug việc chuyền giao quyền kiềm soát cho UNEF đó là vi phạm chủ quyền quốc gia của họ không (ahưng cho tới nay, chín năm đã trôi qua, các đơn vi UNEF vẫa còn đóng đó), song Ai Cập bẳng lòng với cuộc dàn xếp đó, chấp nhận quyết định cho tàu bè Do Thái dược tự dọ lưu thông, và chấm dứt hoạt động khủng bố chống . Do Thái.

## II

Sự quyết định ban lệnh cho quân đội Do Thái hàuh
động không được chuằn bị đúng mức - trườc hết, là đề khỏi mất yếu tố bát ngờ - và nhu cầu tập thế chỉ đạo chiến dịch với nhịp độ nhanh cũng có nhưng công phạt của nó ngoài trận địa. «Chuần bị đúng mức » không hẳn là một giai doạn, song thiếu nó sẽ gây ra không biết bao nhiêu là hiệu quả ngoại biên: Nbiều quân nhân trừ bị khộng trình diện kịp, vi thủ tự đọng viên cần nhiều thời gian hơn ; xe cộ chưa sẵo sảng ; quấn dụng từ các kho không tới dơn vị kịp ; khồng kịp thực hiện các cuộc không thảm và tuằn thám ; chỉ địṇh cảc cấp chỉ huy gấp quá, khiến họ. không đủ thi giờ ngbiến cứu tìm hiều nhiệm vư mợi cưa họ. Tuy rẳng sự thiếu «chuần bị đúng mức» đó bắt chủng tôi phải trả một giá đắt, nhưng nó cho chủng tôi nhiều hy vọng chiến thắng.

Cuộc bành quân cơn bị lưỡi gươm chính trị treo lủng lẳng bẳng sợi tóc ngay trên đầu đe dọa. Công. bố kế hoạch trước, boặc kéo dài chiến dịch thêm vài ngà̀y và Do Thải thế nà̀o cũng bị àp lực của Mỹ, Nga, và bị đầy đến tinh thê vi phặ quyết nghị của Đạ́ hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nấn ná đợi chuần bị thầt kỹ lưỡng, hoặc diều động chiến dịch theo dúng quy tắc hơn chủt nữa thì số phận của quân độ Do Thái sẽ̃ chẳng khác gì sớ phận của liên quân Anh Pháp. Ngay Łxhi giai đoạn đầu của chiến dịch vừa xong thì thời cơ chinh trị đã vuột mất; và trước khi khai diễn cuộc chinh phục kênh đào Suez, thì chính phủ của họ đã baộc lòng bắt họ phải dừng bước.

Có lẽ̛ các cường quốc hiện đại giả thiết rằng họ-
có the theo đự̂̀ chiên cuọc cho tợ khi tỡo thắng. tự y họ muốn ngừng lúc nào cüng đượ, và khơng một trở lực nào ngăn cản y muơn đo cửa họ nồiQuớc gia Do Thái trong thời 1956 chura đượe nhur vậyNỗi kho khặn thực sự của quậ đội Do Thái tại bán đảo Sinai không phải là làm cách nào đề đè bẹp quân Ai Câp, nhưng lăm sao dề hoạt động trong giớ hạn chinh trị hết sực khắt khe của nóo.

Trên nguyên tắc, người ta co thề nói quân aộ Do Thái hoàn thành được các mục tiêu tại Sinai không phải là bất chấp một sự rủi ro, nhưng chính là nhờ cân nhắc ky̆ lưỡng những rủi ro đó. Mọt khi tất cả mọi việc đều phải hướng đén tính cách cấp thời thì rủi ro, trở ngại là những điều không thề tránh được, và có cấp thời thì toàn bọ giải pháp của quân đọi Do Thải đă chấp thuận mới có thề đương đầu được vợi các kbó khăn rắc rối do tinh hinh quân sự và chính trị gây nên. Giải pháp đó quả thật có nhiều phần liều li̛ah, song đới với tinh thế chinh trị đương thởi của Do Thái thì nếu không chịu liều còn nguy hiềm hơn.

Chiến dịch được mở màn bẳng cuọe thả một tiển đoàn Dù xuớng đèo Mitla, và kiềm chế các cuộc không tập xuống các phi trường Ai Cập. Nhur vạy đơn vị dư cô lạp đơ gặp nhiều nguy co hơn, và chủng tôi mất cơ hợi phá hủy phi cơ Ai Cập khi chíng còn dậu dưới đất. Nhưng nếu muốn tránh nguy cơ đọ, và chấp nhận một cuộc khai chiến «cồ điễn» bẵng cách tấn công vào không lự Ai Cập, thì các muce đich của chiến dịch hằu như chắc chắn khồng dạt được, vì ngay đêm đô, Ai

Cập sẽ cầu cứu cảc tồ chức quốc tế, va Do Thíi sẽ bị lên án là quân xâm lăng và bắt buọ̣c phải rút lui ngay tưc khắc.

Lệnh hành quân của chiến dịch Sinai chỉ dịnh cho mỗi cánh mọt trục tiến quấn riếng, dề khỏi phåi tùy thuệc vào sức tiến quân của cánh khác. Mục dich của kê hoạch này là làm thế nào đề các cánh quân tiển đurợc mau chơng nhất, tuy rằag như vậy sẽ kbiên cánh đó bị sơ hở trắc diện và irở nên cơ lập.

Kế hoạch trến chắc chắn khôog thề thực hiệa nồi, nếu không nh ̛̛̀̀ tinh thần cao và thiện chiến của các đơn vị. Tự anh binh nhị đến vị tưởng lăah đều thấm nhuần tịh thằn đó, đên nỗi các thương binh trốn bệnh việ́n đề ra chiến đấu cùng các bạn đồng đọi, và nó thưc đầy cấp chỉ hay của các thiêt đoàn ky binh dẫn đầu hàng quấn xông vào các vị trí phỏng thủ kiên cô của địch.

Chính những binh sĩ và sĩ quan đơ đã un đúc nên tinh thần chiến đấu của quân đội Do Thái trong chiến dịch Sinai. Nêu trong khưng cảnh toàn bộ của chiến dịch lại có hình ảnh về những biến cớ nhur một sĩ quan cấp tướng cho mở trận tấn công trước giờ ấn định, hoặc giả, mọt vị tư lệnh lữ doàn cho hoãn cuộc xung phong (ông tử trận cuộc xung phong này) đề chờ viện binh tới thì quá bất lợi. Sửc mạnh nồng cớt của quân đội là tinh thần hăug say, quyết thắng của toàn thế quân sii, quyêt vượt mọi khó khăn trở ngại, vi biêt rằng chỉnh yếu tơ đơ định đoạt sỡ phậu của chiên dịch.

Nếu toàn thề quân đội Do Thái chưa thấm nhuần tinh thần đó, co lê họ sê it phạm lồi lầm hơn, song khó lòng đẹm lại chiên thắng toàn vẹn cho chiến dịch Sinai.

## III

Cbiến thẳng quân sự tại Sinai, không những mang về mơi lợi trực tiếp cho Do Thái - tàu bè đượe tự do chuyền dịch, ngưng khủng bố - mà còn nâng cao uy tín của Do Thái đối với các nước bạn cưng như thù. Quân đọi Do Thải đ̛̣ược coi nhur mạnh nhất vùng Trung Đông, và nước Do Thạ́i có thề được chào đón như một quốc gia thần hữu và đồng minh. Các curờng quốc bạn khòng còn coi Do Thái như một đưa bé không đử sức đự lo thâo. Ngoài ra, sự mua bán vũ khí cho quân lực Do Thái cũng hết phải lệ thuộc vào sự đồng ý tiền quyết của các đại cường : Hoa Kỳ, Anh và Pháp.

Sự thay đồi quan trọng nhất mà Do Thái đạt được lại nhắm vào các quớc gia Ả Rập láng giềng. Do Thái đã cương quyêt cầm gươm bảo vệ quyền lợi của minh trên biễn cả, cũng như sự an toàn của minh trên đất liền, và quân Do Thái c khả năng đánh bại quân lực Ai Cập, đả khiến các nhà lănh đạo Ả Rập e ngại, không dám cho tái diễn các hành động thù nghịch trong uhiều năm kẻ tiêp sau này. Chiến dịch Sinai không phải là một cuộc chiến tranh để phòng ngừa trước, yì không dựa irền sự chần doán bệah trạ̃g,

Song chính lả đế chạy chữa cho một con bệnh đã nằm: liệt giurờng : phá một lối thoát cho tàu bè Do Thái qua được sự phong tỏa ở biền Nam, và chấm dứt tai họa

PHU BAN
TOT MATT
Phòng bành'quân/BTTM
Ngày 5 tháng Mươ Mét 1956 phá hoại khủng bố triềń miên. Thực ra, nó còn có tác: dụng khiến khối Ả Rập phải xét lại các tham vọng. muốn hãm hại Do Thải của minh. Không phải tinh cờ mà Tờng thống Gamal Abdul Nasser của Ai Cập phải đỉnh hoản cuộc tấn còng Do Thái để chờ quân lực được tăng cường đầy đủ đã. Làm như vậy, không phải là ông khộng còn muốn tiêuu diệt Do Thại nữa, song. chắng qua ông đã biết nề nang sức mạnh của quần độ̉ Do Thái đó thôi.

- một tiều đoàn bién phọng
- bọ chỉ huy thiết đọan thiết ky.
ii. Bộ tư lẹ̀nh quân khu Trung :
- hai lữ doàn bộ binh, cộng một tiền đoàn
- thêm bốn tiều đoàn khác nữa (quấn trừ bị thâm niên).
- hai tiều đoàn biên phòng.
- bọ chỉ huy thiết đoàn ky binh.
c) Lũ̃ đoàn 202 bộ binh phảy dù sẽ chiếm El Arish trong mợt cuộc hành quân nhảy dù.
d) Hai lữ đoàn dùng làm trừ bị của Bọ Tồng Tư Lệnh.
e) Các giai đoạn thi hành :
i. Chiém miều Bắc bản ảảo Sinai, cho tới tuyển El Arish - Jebel Livni - Bir Hassua Nakhl, và tiếp tục tiến quân (lừ ngày N tớ i ngày $\mathrm{N}+1$ ).
ii. Tiến về phía kênh đào Suez, và phải giải tỏa xong giải Gaza (từ ngày $\mathrm{N}+1$ tới $\mathrm{N}+3$ ).
iii. Chiếm eo biền Tiran.

PHỤ BÅN II

## TỐI MẬ

Nơi nhận : Trưởng phỏng hành quân.
Ngày 25 tháng Mười 1956.

Trich yếu : Các huấn thị cho lệnh hành quân.

## Ý Dịn :

1 - Tạo nên một sự đe dọa về quân sự cho kênk đào Suez bẳng cách chiếm các mục tiêu lân cận.

2-Chiếm eo biền Tịran.
3- Quật ngã các cơ cấu quân lực Ai Cập tại Sinai.

## PHƯONG PHÁP :

Tồng quát: Ngày N : Ngày thứ hai, 29-10-1956.

$$
\text { Giờ G : } 17 \mathrm{~g} 00
$$

Các giai đoạn thi hành :
GIAI ĐOAN 1.- Đêm ngày N (29/30 tháng 10) :
a) Lực lượng dà chiêm ngã tư Suder el-Heitan (Mitla) trên truc Nakhl - Suez.
b) Chiêm Nakhl.
c) Chiếm Kuntilla và Ras en-Nakeb.
d) Khai thông trục lọ Kusseima - Nakhl.
e) Khai thông trục lọ Kuntilla - Nakhl.
f) Khai thồng trục lộ Ras en-Nakeb - Nakhl.
g) Sã̃n sàng phòng thủ tại các quân khu khác, kể từ bình minh ngày 30-10.
h) Không lực và Hải Lực phải chuần bị sẵn sàng sề từ giờ $G$, đê thì hành các đặc nhiệm sau đây :

- Phòng thủ vùng trời Do Thái
- Yềm trợ lue quân
- Tân sông các phi trường Ai Câp.

Glat $\operatorname{BOAN}$ 2.- Bêm ngày $\mathrm{N}+1$ (30/31 tháng 10 ):
a) Tiến quân theo trục Ras en-Nakeb - Sharm e Sheikh, với ỳ địnḥ chiếm Sharm e Sheikh.
b) Chuẩn bị phản công vào khu vực Jordan.
c) Chierm Kusseima.
d) Chuẵn bị phòng thủ tại biên giới Syria và Lebanon.
GIAI DOAN 3.- Bêm ngày $\mathrm{N}+2$ (31.10/1.11) và位p theo:
a) Chiếm eo biền Tiran.
b) Chiểm Rafah, Abu Ageila, và El Arish.
c) Thiết lập tuyến phòng thủ ở phia đông song song với kênh Suez, và cách kềnh không dưới mười lăm cây số.
d) Khai thông các trục lọ từ Suder el Heitan qua Bir Mor và Tor cho tới Sharm e Sheikh, và trục lọ từ Abu Zenima di Dabab.

Trung turơng MOSHE DAYAN
Tŏ̀ng Tham Muru Truởng

## PHỤ BẢN III

Lệnti hành quân của Ai Cạp tại Sinai (sát ngày kha ${ }^{i}$ diễn chiốn dịch Sinai) tóng quát:
a) Chỉ huy : Tướng Ali Ali Amer.
b) Nhiệm vu:

1- Phòng thủ Sinai và giải Gaza, chơng lai cuộc tấn công cụa Do Thái có thề xầy ra.
2- Phòng thủ khu vựe kênh đào, chống lại sự xâm lăng của phia liên quân Anh - Phâp.
c) Lực lượng và đặc nhiệm :

1 - Sư đoàn 2 bọ binh : phòng thủ khu vực kênh đào
2- Sư đoàn 3 bọ binh: phòng thủ Bắc và Trung bọ bản dảo Sinai.
3-Sư đ̂oàn 8 Palestine : phòng thủ giải Gaza.
4- Tiều doàn 2 co đọng biên phòng : phòng thủ Nam bộ Sinai.
5- Lữ đoàn 1 Thiết ky : trừ bị.

## SUP BOÀN 3 BỘ BINH:

TÔNG QUAT :
a) Chỉ buy : Thiểu tưởng Ab el Wahab Alkadi.
b) Niệm vụ: phơng thủ Bắc và Trung bọ Sinai.
c) Khu vực trách nhiệm : suốt theo ranh giới quỗc tê, kể từ và gồm cả Rafah, cho tới và gồm cả Kusseima, và cư diếm Um Katef - Abu Ageila.
d) Phurơng pháp : Băt cằn cứ cô thủ cấp tiêu đoàn tại các tiều khu Rafah-El Arish và Um Katef -Abu Ageila bằng quấn trự bị của sur doàn, và chuẫn bị kế hoạch phả̉n công trong trường hợp bị tấn công.

## LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM.

A. TÔNG QUAT :

1- Lữ đoàn 5 (tăng cường, cợng chi đoàn chiến xa (Sherman) : phòng thủ khu vự Rafah.
2- Lữ đoàn 6 (tăng cường) : Phòng thủ tại các cứ điễm Um Katef - Abu Ageila.
3-Tiều doàn bọ binh tăng cường : phông thủ El Arish.
4- Lữ đoàn trử bị : Lãnh các nhiệm vụ phòng thủ tồng quát tại Abu Ageila và El Arish.
5- Thành phần trừ bị của sư đoản : 2 chi đoàn chiễn xa (Sherman) cộng một tiểu đoàn bộ binh.
B. TIẺ $U$ KHU RAFAH:

1- Chỉ huy : Bại tá Jafr el Majid, tư lệnh lür doàn 5 bộ binh.
2- Lự lượng: Lü đoàn 5 bộ binh và các đơn vị tăng phái.

3- Đặc nhiệm :
a) Cung cấp nhận lực cho các đồn bót và doanh trại tại Rafah.
b) Hoạt động chống cảc cuộc hành quân nhảy dù hoặc đồ bộ của địch trong phạm vi phụ trách của Lữ Boàn.
4- Ranh giới :

Đông : từ điểm đường mòn Danegor cắt tuyén đinh chiến tọa độ $2356 / 2396$ tới tọa đọ 2278/2492 trên bờ biễn Địa Trung Hải, kè cả các điềm đó.
Tây : đường tung đọ 216.
Bắc : Bờ biễn Địa Trung Hải.
Nam : Suối mùa el Haridin.
C. TIÊU KHU ABU AGEILA-KUSSEIMA :

1-Chỉ huy : Thiểu tướng Sami Yam Boletz, tur lệnh lự đoàn 6 bọ binh.
2- Lực lượng: Lữ đoàn 6 bộ binh và các đơn vị tăng curờng.
3- Đặc nhiệm :
a) Báo động khi thẫy quân Do Thái từ hướng Kusseima tiến đến, và chận đửng lại bẳng cách:
i. Đặt các đơn vị Vệ Quớc Quân tại Kusseima và vùng phụ cận.
ii. Cử các phần tử thuộc chi đoàn thám thinh tới yểm trợ cho vệ Quớc Quân tại Kusseima, đê thực hiện trì hoãn chiên tại Ras Matmo và Deika, và mở các cuộc hành quân phá hoại.
b) Cung cấp nhân lực cho cử điểm Um Katef.
c) Triêt hạ lực lượng địch nào định tiếa qua suới mùa Jemal.
d) Triệt hạ lực lượng dịch nảo nhảy dư xuống khu vực trách nhiẹ́m của Lữ Đoàn.
4-Ranh́ giới :
Bắc : Suới mùa el Haridin và dọ̣c theo suốt bề dài suối về phía Tây.
Nam : Jebel Haruf (2.741550) - Jebel al Marafek (243153)-Jebel al-Sharif (219146) - Jebel Katima (173146) - Biềm 916 (162146) Điềm 409 (135146) - Điểm 430 (803856) chơ tới đường tuing đọ 770.
Đông : Đuờng ranh giớr chinh trị.
Tây : Bường tung đọ 770.
D. TIẾU KHU EL ARISH :

1- Chỉ huy : Trung tá Selim Makor Bashchara, tiều đoàn trưởng tiễu đọ̀n 11 bộ binh.
2- Lực Lượng : Tiều đoàn 11 bộ binh và các đơn vị tăng phái.
3- Bặc nhiệm :
a) Phòng thủ El Arish.
b) Bảo vệ Sheikh Zaweid bằng mọt đại đọi bọ binh tăug cường.
c) Tiếu diệt các lực lượng địch dưới đất, nhảy dù, hay đồ bọ.
4- Ranh giới :
Bắc : Bờ biền Địa Trung Hải,
Nam : Sươi mùa Haridin.
Bong: Đường tang đọ 216.
Tây : Burờng tung đọ̣ 178.

## E. THANH PHÀN TRUU BI CŨA SU BOAN :

1- Chí huy : Bại tásaad el-Din Metuli, fur lệoh lữ đoàn 4 bọ binh.
2- Lực lượng : Tiều đoàn 12 của lữ đoàn 4 cùug các đơn vị tăng phái.
3- Địa điềm : tại cứ điềm El Arish, hoặc tại bất cứ địa điềm nào khác, phù hợp với sự khá triên kê hoạch lục bấy giờ.

4- Bặc nhiệm :
a) Tái chiếm Rafab và một sỗ đ̣̂̀n bót khác trong khu vực này có thề đẩ bị rợ vào tay đich.
b) Nghênh chiển với toón quấn địch nào định tấn cộng vào Rafah, vợi mục đich làm giảm áp lực cho Rafah.
c) Ngăn chận không cbo địch tiến về hưởng Tây đê sang El Arish.
d) Phòng thủ El Arish trong trường hợp nơi đây bị tẩn công (phụ lự cho quàn trù phòng).
e) Tái chiếm cừ điềm Um Katef
f) Ngăn chạn không cho địch tién về hương Bă̆c dề tớ El Arish.
g) Hoạt động đê chận đưng, không cho lực lượng dịch nào tiến về hưởng Tầ đề tợi Ismalia.
F. CAC LƯCG LUƠNG BATT DUOÓI QUYÊN CHI゙ HUY CỦA SU BOAN:

1- Tiều đoàn 1 co dộng biên phòng (thiếu một. đại đọi)
2- Chi đoàn xe Jeep.
3-Tiều đoàn 43 của Lü̉ đoán 86 Palestine.
4-Tiểu đoàn vệ binh 247.
5- Tiều đoàn 289 bọ binh (lính trừ bị)
6-Lữ Đoàn vệ quơc quàn cộng mọt tiều đoàn.
7- Tiểu đoàn 295 và 297 (lính trừ bị) thuộc lữđoàn 9.

## SU' ĐOÀN 8 PALESTINE.

TỒVG QUAT :
a) Chí huy : Trung tướng Yussef Abduilah Agrudi.
b) Nhiện va : Phờng thủ Giải Guza, chỡng lại cuọc tấn cơng cảa Do Thái.
c) Phurơog pháp :
i. Tuyễn đồn bót dọc theo suốt ranh giới giữa Giải và Do Thái.
ii. Gıành sã̃n lực lượng trừ bị cỡ lữ đoàn đê mở các trận phản côog nhỏ.
d) Lực lrợng và Đặc nhiệ̣m:

- Lữ đoàn 26 Vệ Quớc Quân Ai Cập : phơng thủ tiểu khu Bác của Giải (kề cả thành phơ Gaza).
— Lü đoàn 86 Palestine: Phòng thủ Kban Yunis và vùng phư cận.
- Lữ đoàn 87 Yalestine: Tồ chức và đang thu huấn tại trại Rafah. Trong trường hợp chiển tranh xầy ra, sẽ đurọe đặt dướl quyè̀n chỉ huy của Lür Đoàn 5 họ binh.
BÓ TRÍ LƯC LƯƠNG :
a) Bọ tư lệnh sur doàn 8 Palestine : Khan Yunis.
b) Lữ đoàn 86 Palestine : vùng Khan Yunis ; gồm có tiều đoàn 11, tiều đoàn 32, tiếu đoàn 44 (của lữ đoàn 87 ).
c) Lữ đoàn 26 Vẹ̀ quâốc Quân Ai Cạ̀p : Tiều k kụ Bắc của giải; gồm những nhóm tiểu đoàn ở mạn Bắc và dơn vị dược tồ chức tương đurơng ở mạn Nam của tiểu khư này (Lữ Boàn vệ quớc quân không tồ chức thẹo mọt mẫu mực nào cả, mà chỉ tùy theo nhụ cần địa phương). Pháo đọi 20 súng cới (cỡ 120 ly) : rải rác ợ mạn Bắc tiều khu. Hai trung đội biên phòng: rải rác ở mạn Bắc tiều khu.
d) Lữ doàn 87 Palesfine : Bang tờ chực và huấn luyện tại trại Rafab.
LƯC LƯƠNG VÀ BẠC NHIỆM:
a) Lữ đọàn 86 Palestine:

1- Chỉ huy trưởng tiếu kbu : Trung tá Lutfi el Burini.
2- Nhiệm vụ : phòng thủ̉ đến hết khu vực Khan Yunis
3- Ranh giới:

Nam : tiếp giáp với ranh giợi phía Đông của sư đoàn 3 của tiều khu Rafah (từ tọa độ. 235623:16 tới 22782492).
Táy : Bờ biền.
Đông: Tuyễ ngưng bắn.
Bắc : Bắc của Khan Yunis cho tợi điềm ngã tu: quốc lọ (từ 090868 đễn 000y12).
4-Bơ trí:
i. Bọ tư lệah lữ đoàn 86 Palestine : Khan Yunis.
ii. Tiều đoàn 32 phụ trách khu vực phòng thủ ở mặt phia Bắc và Đông Bắc Khan Yunis. Ba đại đọi cung cấp nhân lực cho các vị tri phòng thủ cấp đại đọi : một đại độ cung cấp người cho
 tư quốc lộ ; đại đọi thứ hai cấp người cho ba đồn ở phía Đông Bắc (khu đồi núi) ; Bại đội thứ ba giữ ba độn ở mặt phía Đông. Đại đội thứ tư làm trừ bị, dưới quyền điều khiền của bọ chỉ huy tiễu đoàn, sã̃n sàng đưa người đđ̂̃n tại các đồn bót của phòng tuyến thứ haí.
iii. Tiểu doàn 11 đóng ở mạn Nam và Bồng NamKhan Yunis, cuang rải quấn ra đọng tại các đồn cấp trung đọi. Mọt đại đọi phu trách các đồn phòng thủ xa lộ chạy tới Rafah.
iv. Tiêu đoàn 44 : ba đại đội được giữ làm trừ bị. Bại đọi thứ tư đóng đôn tại tọa độ 08100855 , ở yen biền.
v. Pháo đọi súng cối nặng đơng tại 08600840 .
b) Lư đoàn 26 vệ quấc quân : tiều khu Bặc của Giải.
1- Chỉ huy trươong tiều khu.: Trung tá Gamal eDin Ali..
2- Nhiệm vu : Bề phòng giải, và chống lại các cuọc đột kích và xâm nhập của quần Do Thải.
3- Ranh giới.
Nam : Tiếp nởi với ranh giới phia Bắc của lữ doàn 86 Palestine, từ 090868 đến 050912.
Đông : Tuyến ngurng bắn.
Bắc : Ranh giới của giải Gaza.
Tây : Bờ biền.
BỐ TRÍ:
(Khu vự nẳm giưa Dir el Balah và Bel Hanun bị ngọa suối mùa Gaza cbia thà oh hai phần Bắc và Nam. Tà liệu (ủa Ai Câp bảo là hai «tiễu đoàn") cung cấp nhân lưc cho Bắc phân, ahưng thực ra, đọ chỉ là một số đơn vị nhỏ; một «iều đoàn» nẵm ở Nam phần làm trừ bị, và 250 người dong trong một doanh trai bên bờ biền làm trù̀ bị của Lữ Đoàn. Mọt nhóm «tîeu đoàn»
 chiu trach nhiêm phòng thủ duyên hải).

Pháo dọi 20 súng cối nặng được phân phối cho các đồn nhur sau: Trung doi $1:$ Băc Gaza; Trupg dọi 2: Nam Gaza; Trung dọi 3 : Băc Khan Yunis.

Mổ trung dộ aboug tại môt vị tri phòng thủ riêng biêt, dọc theo biên giờ cua ciải, và dung cie yễ frơ
hỏa lực pháo binh cho Vệ Quớc Qưân đóng tại cảc đồn biền giới.

Một trung đọi pháo binh duyên phòng của tiều đoàn 4 (hai khằu đại bác 3 inch ( 76 ly ) nòng dài, 2 dèn chiếu, đơng trến bờ biềà).

Bốn khằu 6 pounder chống chiến xa (đại bác cỡ 37 ly của Anh cü).

Một biệt đọi biên phơng tiền phơng trên các đụn cát mạn Bắc của Giải.
TIÉU DOÀN 2 CO DỘNG BIÊN PHÒNG (Tiều khu Nam Sinai).
a) Lực lượng : Chịu trách nhiệm trực tiếp vơoi bộ tư lệnh miền Đông.

Ba đại đội cơ đọng.
Mọt tiều đoàn (khoản 250 người) Vệ Quốc Quấn Ai Cập.
b) Khu vự trách nhiệm : Các trục Kuntilla - Nakhl - Mitla và Ras en-Nakeb - Thamad - Nakhl, và khu vực phia Bắc, đến tận Bir Hassna. Ngoài ra, côn có bồn phận phải bảo vệ các co sở trên trục lộ Jebel Livni - Bir Gafgafa.
c) Bặc nhiệm :
i. Bảo vệ diện địa chớng mọi xâm nhập của Do 1解i, và canh chừng mặt phía Nam của Ai Cập (trong giả thuyềt rẳng Do Thái có thề có y định điếu binh chọc thủng mặt Nam của sư đoàn 3).
ii. Bảo đọng cho các lực lượg Aị Cạp đỏng ợ Batc bọ Sinai, trong trừng hợp Do Thái xâm
 ©̛̛̀̀.
iii. Trỉ hoăn chiến trén cảc trục lộ Bŭ́c bộ, trong trựng hợp khần c̣ấp có thề tồ chực phòvg hin trong stan.
iv. Tuầe phơng và båo vệ cac cơ sở quanh vùng Bir Gafgafa.
d) Bó tri :
i. Bộ chỉ huy fiều đóoàn đóng tại Nakhl (Nakhl là điềm quy tụ mấy đường mòn ở Nam bộ Sinai) cộng mọt đại độj co động và hai dại đọi của tiểu đoàn vệ quớc quân, Nakhl cüng̣ là căn cử tiếp liệu của tiểu đoàn.
ii. Vị tri phòng thủ bằng hào hố tại Thamad dược cung cấp nhân lực bằng hai đại đọi, một đại dội co đọng, và mộ đại độ vệ quốc. Bại đội co đọng chịu trách nhiệm khu vựe Thamad - Ras en-Nakeb-Kuntilla, cử các lực lượg phỏ di đề báo động, và chống lại mưu toan, xấm nhập cüng như tiến sát của quân địch. Mọt đại đọ̣i thử ba lo tuần phòng trục lộ Nakhl-Bir Hassna - Bir Gafgafa.
e) Lưc lượng kế cận:
i, Tiêu khu Shlufa - Suez (kênh Suez) : Lũ doàn 2 bọ binh : 5 iiêu đoàn, 2 pháo đọ̣i súng cổi nặrgs,
các đơn vị biên phơng và vệ quốc quấn ai Câp, 1 trưng doàn phòng không nhe (có 54 khău), 1 pháo đội phòng không nặng, 2 trung dội pháo binh duyên phòng.

## ii. Sư đoàn 3 ở Bắc bộ Sinai.

f) Đặ nhiệm của chi khu Nakhl (chỉ huy trưởng : Trung tá Fuad Hakla Jerajes) : Phòng thủ khu vực, đặc biệt chún trọng đên việc phòng thủ phi đạo Nakhl, chơng lại hành quân nhảy dù của địch.
g) Đặ nhiệm của chi khu Thamad (ehỉ huy trưởng : thiếu tá Mahmad Abd el Mejid Mari) :
i. Cử nhân viên đến các tồ báo động so ${ }^{\sigma}$ khởi đặt tại cạc vị trí sau đây: Um Makrut, Jebel Um Haluf, ngõ̃ vào suới mùa Jerafi, Kuntilla, Jebel el Risha, Ras en-Nakeb:
ii. Báo động so khởi các cuộc tấn công quan trọng của địch.
iii. Trì hoãn chiến để cần chân địch trong khu vực phư trách.
iv. Ngăn cản mọi sự tiến sát vào Thamad, và bảo vệ làng Thamad.
v. Hàng ngày phải mở các cuộc tuần tiễu từ Thamad ra tiếp xúc với các tồ báo động so khởi. Bơn vị đơng tại Um Makrut hàng ngày phải đi tuần dọc theo suối mùa Bida cho tới Bir Ma'ain; hoặc dọe theo suỡi mùa Lusan tới biên giởi quốc tê.

## VINH AKABA.

a) Lực lượng (khu vự Sbarm e-Sheikh - Ras Natsrani) :
Tiều đoàn 21 bộ binh.-Tiêu đoàn vệ quớc quân. Hai khầu đại bác 6 inch nơng dài duyên phòng ( 152 ly ).
Bơn khầu đại bác phòng khơng hạng nặng 3 inch nòng dài (76 ly).
Sáu khầu đại bác phờng không nhẹ 30 ly nòng dài. Một trung đội đại bác 57 ly chống chiến xa.
Các tiền đồn dọc theo bờ vịnh phịa Tây.
Hai trung đọi Biên phòng.
Chiễn hạm hạng trung Rashid.
b) Chỉ̉ huy: tur lệnh : đại tá Raị Mahfouz Zaki. Trực thuộc bộ Tồng tư lệnh. Bộ tur lệnh đặt tại Sharm e-Sheikh.
c) Kihu vự trạch nhiệm : từ Sharm e Sheikh ở Nam bộ dến Bắc bộ của vịnh.
d) Bố trí : Ras Natsrani: (Ras Natsrani là vị tri then chớt đề phong tỏa eo biền Tiran. Các khẩu pháo đặt tại đây chế ugụ toàn thề cửa vịnh Akaba).
Bộ chỉ huy của tiều đoàn 21 bọ binh, cộng hai đại đọi ; hai trung đọi sung cỡi 81 ly ; mọt trung dội đạa liên; Các dại bác cỡ 6 inch và 3 inch và ba khầu đại bác 30 ly; hai đèn soi sáng.
Mộ đại đọi chịu trách nhiệm phòng thủ con đường đ̉i tới Sharm e-Sheikh và bảo vệ các khẩu pháo duyên phòng.

Bại đọi thứ hai giư khu vực còn lại, đặc biẹt chu trọng đến bờ biên, và ngăn ngừa các cuọ̣c hành quân đồ bộ.

## SHARM E-SHEIKH :

Bọ chỉ buy diện địa cộng thêm một đại đọi của tiều đoàn 21; một trung đọi đại liên, ba khẳu đại bác 30 ly nòng dài và hai đại bác 57 ly ; 10 xe gắn đại liên Bren.

Bảm trách phòng thủ phi trường (dặc biệt chú frọng đến việe đề phòng lực lượng nhảy dù đảnh chiếm) ; bảo vệ đường đi Ras Natsrani, và sẵn sàng chớng cuọc hành quân nhảy dù có thề xầy ra ở kḥu vự kế cận phia Bắc.
(Mọt đại đọi xe gắn đại liền Bren, cùng các pbấn dộ sùng cớ inhe và nặng đóng tại Kaida, co liên lạc vô tuyến với các tiền đồn ở Bắc Sharm e-Sheikh, tại những địa điềm có thề dùng làm bãi đáp cho quân nhầy dù địch).

## MIỀN DUYÊN HẢI :

Còn việc phòng vệ miền duyên hải của bán đảo Sinai là nhiệm vụ của các lực lượng biên phơng Ai Cập, gồm các tón lính cưỡi lạc đà (Jana) và bộ binh co dộng (một trung đọi linh lạc đà gồm 30 quân nhân và 45 coon lạc đà). Lực lượng biên phơng giứ các tiền đồn dọc theo bờ phia Đông của vịnh Suez, và bờ phia Tây của vịnh Akaba. Các đơn vị này do bọ tư lệnh quân shu Suez cử đ̂̉n.

Vịnh Suez: Các vị trí biên phòng tại El Shatt,

Abu Zenima, Tor, Sharm e-Sheikh.
Vịnh Akaba : Các vị trí tại Teba, Boasit, Dahaf và trên các đảo Tiran và Sanapir (tất cả đều có liè lạc vô tuyễ vớ Sharm e-Sheikh)

## LÜ DOÀN 1 EYBINH:

Lực lượng : Thiết đoàn 4 ky binh (trang bị chiến xa T-34 của Liên sô).
Thiết đoàa 6 ky binh (Bọ binh co ${ }^{*}$ đơng trên thiết quận vận của Liêa sô).
Pháo đội 53 pháo binh (trang bị đọi bác cơ động SU-100 của Liên sô). Mọt pháo đội phöng không nhẹ.
Đặc nhiệm : Trừ bị. Soát lại sự tiến quân của ky binh Do Thái, nghènh cản địch, ôn định phòng tuyến trong giai đoạn đâu, rồi đi đên phản công.

## KHÔNG LƯCC

(Sư bơ trí của Ai Cập kế trước ngày khai diễ chiễn dịch).
Căn cứ không quân

| Abu Suweir Fayid | : Phi doàn 30 |  | Mig-15 | - 15 chierc |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | « 40 | Vampire | $-10$ | " |
|  |  |  | Metéor | $-20$ | 3 |
| * |  | © 5 | Méteor | -12 | " |
| * |  | (1)2 | Vampire | $-15$ | 3 |

$\left.\begin{array}{ccccc}\text { Căn cứ khồng quân } \\ \text { Kasparit } & \text { : Phi đoăn } 31 \text { Vampire } & -15 \text { chiéc } \\ \text { Karbit } & : & \text { " } & 20 \text { Mig-15 } & -15\end{array}\right)$
(Căn cứ Almaza còn có 6 chiếc Meteor kiêu NP-13 hoạt đọng dạ chiến và 18 chiếc Furie).
Cắn cư không quân
Luxor
Ilyushin-28-28 chiễc
(Không phải toàn thê các phí doàn trên đều co thê hoạt đọng âuợc. Lực lượng khả dụng gồm co : Hai phi doàn Mig-15 (30 chiếc) ; một phi doàn Vampire ( 15 chiêc) ; một phi doàn Meteor (12 chiếc) ; mọt phi doàn Ilyushin- $\mathbf{2}^{\mathcal{K}}$ ( 12 chiêc ) ; và ba phi doàn vậǹ fải (khoảng 60 chiếc).

Almaza, Tây Cairo, và Lusor là các căn cá phản lực cơ oanh tạc và phi co vận tải.

Alnaza và Tày Cairo còn dược chỉen đấu cơ Incha dùng làm căn cư để đảm trách công tác phòng không cho thủ đô Cairo và các vùng đông dân cự lân cận.
 Lier go se the we diug duce.

 cơ cât canh fir cac can cur trên. Các căn cur nay co nhiệm wu kiêm soát khu vưc ńà ; yema trợ và bao ving cho ce ce lue luçag luc quân đong tai dây:

Các phi trượ khằn câp tą Sinai la El Arish, Bir Hama, và Bir Gafgafa, sẵo sàng cho các chién dêu co xử dung đ̄̂̀ yềm trợ tiếp cậu và phong khơng cho khu vự Sinai. Tại phi trường Bir Hama, cong tác sửa chưa đêe các phi co Mig có thê hoạt đọng được đã bắt đầu. Ngoài ra, cờn có nhiều phi trường khác đé phân fán phi có)

## PHU BAN IV

CÁC THANH PHAN THUỢC QUAN DÔI DO THAI THAM GIA CUÔC HANH QUÂN «KADESH》.

THANH PHA N
Lữ đoàn 202 Du
(3) tiễu doàn

2 đại đọi «Nahal)
1 chỉ doàn chiển xa (AMX)
1 pháo dọi pháo binh dã chiến

MẠT TRAN
Bánh chiém Kuntilla, Thamad, Nakhi, Mitla, Ras \$u. dar, Tor, góp phần vào việc đánh chiếm Sharme Sheikh

1 pháo dọi súng cơi nặng)

Lữ đod̀n 4 bộ binh (tăng cường)
(3 tiêu doàn
1 pháo dọi pháo binh dã chiển
1 phảo đội pháo binh hạng trung
1 pháo đội súng cới nặng)
Lữ đoàn 10 bộ binh (täng cường) (3 tiếu đoàn
1 pháo đọi pháo binh dã chiến
1 pháo đợi súng cới nặng)
(Các pháo đội yềm trợ cho Lữ đoàn 4 cũng yếm trọ̣ luôn cḥo Lũ đoàn 10)
Lür đoản 1 bộ binh (tăng Đánh chiếm một sổ vị cường) trí tại Rafah, giữ El Ar-
(4) tiểu đoàn

1 phåo đội pháo binh dã chién

Đánh chiểm cứ điếm Kusseima ; giữ Jebel Livni, Nakhl, và Mitla.

Đánh chiếm Auja Masri, Tarat Um Basis, và dự dịnh chiém Um Katef.

1 phảo đội sủng cồi
nặng
1 tiều doàn công
binh)
Lử đoàn 11 bộ binh (tăng Đánih chiém giải Gaza, curơng)
(2. tiểu đoàn bộ binh

1 thiết doàn ky binh
1 pháo đội súng cối nặng
1 pháo đội chống chiến Xa)
Lữ đoàn 9 bộ binh (tăng Đánh chiếm Ras en-Nakeb, cường) (3 tiễu đoàn Ras Natsrani và Sharm eSheikh.

- 1 pháo đội pháo binh dã chiến
1 tiều đoàn công binh)
Lữ đoàn 12 bộ binh - Đồ bộ lên Tor (sau khi (1 tiều đoàn)

Lü̆ đoàn 7 ky . binh (1 thiết doàn ky binh (Sherman)
1 thiết đoàn ky binh (AMX)
quấn nhảy du đã chiếm xong) ; hành quân càn quét trong giải Gaza.
Đánh chiểm các đồn phòng vệ trên ngã tư Abu Ageila; đánh chiếm các đồn phòng vệ dập Ruafa ; Nghênh chiên ky binh địch trong

1 thiết đoàn bán xich xa
1 tiểu đoàn bọ binh cơ động
1 pháo dội pháo binh dã chiěn)
Lữ đoàn 27 ky binh
(Thành phần tác chiến cuảa 1 thiết doàn ky binh gồm ;

1 chi doàn chiến xa
nhe
1 chi đoàn bán xich $x a$
1 trung đội pháo binh
co dọng ( 105 ly )
1 dơn vị thám thính
1 trung đội công binh.
Thành phần tác chiến
của 1 thiết đoàn ky
binh gồm :
1 chi đoàn chiến xa nặng
1 chi đoàn bán xich xa
1 trung đội pháo binh
co dọng ( 105 ly )
1 dơn.vi thám thinh
1 phân độ̣i sửa chữa chiển xa.
vùng Bir Rud Selim, Gafgafa, va Jebel Livni.

Bánh chiếm một sổ vị tri tại Rafah; đánh chiếm El Jeradi và El Arish ; tiến đến kênh Suez.

1 trung đội công binh
1 tiễu doàn bọ binh cơ động).
Lư̆ Doàn 37 ky binh
( 1 thiết doàn ky binh
(Sherman va super
Sherman).
1 chi đoàn chiễn xa nhẹ (AMX)
1 thiết đoàn bán xích xa
1 tiêu đởn bộ binh cơ dọng
1 đại đội công binh)
Khhông lực Do Thái

| Mystère | 16 chiêc |
| :--- | :---: |
| Ouragan | $22-$ |
| Meteor | $15-$ |
| Mustang | $29-$ |
| Harvard | $17-$ |
| Mosquito | $16-$ |
| Dakota | $16-$ |
| Nord | $3-$ |
| B-17 | $2-$ |
| Tong cọng : | 136 cbiếc |

Bánh vào các đồn phòng vệ UmKatef ; tham gia vào việc đánh chiêm giải Gaza dưới guyề ehi huz của Lừ Đoàn 11.

[^4]
## PHU BȦN VI

VŨ KHÍ VÀ ĐỒ TRANG BỊ CỦA AI CÂP BĂT ĐƯỢC TRONG CHIẾN DİCH SINAI.


Móc hậu nưởc

- 12

Dụng cụ Công binh : Min Plastic chống xe : 35.000
các loại mìn khác : 20.000
khồi chẫt nổ : 25.000
Dụng cự liên lạc : Máy vô tuyěn :. 300 Các loại quấn dụng khác
: Lưỡng mục kính 100
Ống nhòm và địa bàn : .. 200 -
Bèn soi sáng $\quad: \quad 2$
Quân Ai Cập cón bị mất mọt số máy bay như sau :
4 chiếc Mig 1.)
3 chiêc Vampire
1 chiếc Meteor

Sa-Đéc, March 28, 2015


[^0]:    (I) Phào thư.

[^1]:    1) Tên một thành phố xứ Assyrie cổ, trên bờ sông Tigre, gần thành phố Mosul của Irak hiện tại.
[^2]:    (1) Xe có 6 àùm, tất cả̉ đ̂̂̀u đurợ phát động, (3 cầu, 2 sau, 1 trước).

[^3]:    (1) Canaan : Vùng đả̉t hứa của người Do Thái khi xưa. Đai khái là vùng Palestine hiện nay.

[^4]:    So Phi co khiên dung trong ngáy
    16 chiếc

    15
    $29-$
    17 -
    16 -
    16 -
    $2-$
    136 chiếc

