**USA merejalavägi (Marine corps).**

**Loovtöö tekstiosa.**

USA merejalaväe ajalugu algab 10. novembril 1775, mil asutati rühmitus Continental Marines. Selle eesmärk oli pakkuda laevakaitset (laev-laeva võitlus) ja abistada maaväge, kuid aja jooksul eesmärk laienes. Nüüdseks on merejalaväelased osalenud pea igas konfliktis, mis on läbi aegade USAd puudutanud. 20. sajandiks olid merejalaväelased saanud parimaks ühendatud maa- ja mereväeoperatsioonide asjatundjaks nii teoorias kui ka praktikas. Nende võime reageerida kiiresti ja lühikese etteteatamise ajaga igasugustele kriisidele on teinud neist USA välispoliitika olulise tööriista.

Merejalaväelaste moto – võidelda seni, kuni viimne kui üks lahing on võidetud. Merejalaväelasi treenitakse improviseerima ja kohanduma ning igast takistusest üle saama. Nad võitlevad sõjaolukordades, kuid abistavad ka humanitaarkriiside ja katastroofide korral.

1945 Iwo Jima. USA saatis merejalaväelased Jaapanisse, Iwo Jimasse, sealseid lennuvälju hõivama. Lahing jaapanlastega kestis 36 päeva ning lõppes USA võiduga.

1991 Operatsioon “Kõrbetorm”. Iraak ründas 1991. Aastal Kuweiti ja USA nägi vajadust sekkuda. Algas operatsioon “Kõrbetorm” (Desert Storm). Merejalaväelased ründasid nii õhust kui maa pealt ning näitasid, kuidas kaasaegselt sõdida ja olid selles edukad.

2001 Afganistan. Pärast 11. septembri (2001) rünnakuid USAs oli kogu USA sõjaväe eesmärk hävitada Al-Qaeda. Kaks kuud hiljem olid merejalaväelased üks põhijõudusid Afganistanis. Aastal 2010 oli sellest saanud nende pikim missioon. Veel praegugi on mehed seal ja aitavad kohalikel sõduritel Talibaniga võidelda.

2003–2011 Iraagi sõda. Selles sõjas võitlesid merejalaväelased tihedalt asustatud aladel. Tihti tuli võitlusi pidada majades ja nende ümber, tõeline linnasõda. Iraagi sõja ajal koguti palju teavet eduka sõjapidamise kohta ning sellega on võimalik merejalaväelaste raportites tutvuda.

Tabel. Kronoloogia

|  |  |
| --- | --- |
| 10. november, 1775 | Continetal Congress võttis vastu resolutsiooni USA merejalaväe moodustamise kohta. |
| 27. jaanuar, 1778 | Kapten Nichols ja 26 jalaväelast vallutasid Fort Nassau Bahamal. |
| 23. september, 1779 | John Paul Jonesi Prantsuse-Iiri jalaväelased osalesid olulises lahingus. |
| 27.märts, 1794 | Seadusega Naval Act loodi uuesti USA merejalavägi, milles oli 55 meest. Esimene väesalk saabus Edmond Harti laevatehasesse Bostonis. |
| 27.aprill, 1805 | Leitnant Presley O'Bannon ja 7 merejalaväelast ründasid Dernat, Tripolis.  |
| 13.september, 1847 | Jalaväelased aitasid Mexico Citys vallutada kindlust Chapultepec ja järgmine päev okupeerisid rahvusliku palee kohas Halls Montezuma. |
| 15. jaanuar, 1865 | 365 jalaväelast ründasid Fisheri kindlust Wilmingtonis, Põhja-Carolinas. |
| 15. veebruar, 1898 | 28 jalaväelast olid 250 ameeriklase hulgas, kes hukkusid, kui ristleja Maine Havanna sadamas õhku lasti. |
| 12. november, 1908 | President Theodore Roosevelt eemaldas jalaväelased sõjalaevadelt, aga 6 kuud hiljem president Taft taastas selle. |
| 6. aprill, 1917 | Esimene Maailmasõda oli käimas, USA kuulutas sõja Saksamaale. |
| 6. juuni, 1917 | Merejalaväelased alustasid teed Euroopasse. Viies jalaväe rügement purjetas Prantsusmaale. |
| 3. oktoober, 1918 | Neljas jalaväebrigaad ründas Blanc Monti ägeda võitlusega. Järgmine päev oli merejalaväelaste veriseim päev. |
| 11. november, 1918 | Vaherahu Saksamaa ja liitlaste vahel. Sel päeval tähistatakse siiani USA-s üleriiglist veteranipäeva. |

Kasutatud allikad:

<https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_Marine_Corps> (05.01.2018)

[https://www.marines.com/who-we-are/our-purpose.html](https://www.marines.com/who-we-are/our-purpose.html%2805.01.2018)

[(05.01.2018](https://www.marines.com/who-we-are/our-purpose.html%2805.01.2018))

<http://www.u-s-history.com/pages/h3795.html>

(05.01.2018)