




和
宛



 ，机 نمُ نُ－ ز幏

 cos
－；
－
$\because \sin \mathrm{E}$


Andark

اهداء به دوستدارآزادى ومرد سياست اللهيار صاءح

$$
\frac{P Y}{r / ت ح ق ي ق}
$$



■ عبدالرحيم طالباف
[] آزادى وسياست
$\square$
■ انتشاراتسحر، شاهرضاشماره צشץ

## عبدالرحيم طالباف تبريزى

## آزادى و سياست

بهكوشش ايرج افشار

متحسهd

دورساله ازتأليفاتميرزاعبدالرحيم تبريزى معروف بهطالباف
 افكار سياسى واجتماعى نويسندةٌ مشهور آن مؤثرست．




 آدميت است كه تحليلى است روشن براساس آثارى كـه ازطالباف

به طبعرسيده است＇．
مبسوطترين گفتاردربارة طالباف رسالهاى منفرد است بهزبان




 ．（ヶ०ヶ－ケタヶص）

㫧米米
（（اسياست طالبى）＂كه نخستين بـار درسال IYYq قمرى درمطبعةٌ شمس（طهران）بهجاپ دسيد وبه قيمت سههـزار دينار فروش شد بـ ترغيب حاجى سيدابراهيم شيرازى و كيل دورةٌ دوم وبهمباشرتميرزا حبيبالن اصطهباناتى شيرازى（كه بعدها به حبيبالنَ آموز گارشهرت گرفت）انتشار يافت．

米洣米
موقعى كه صفحات آخرين از رسالئ سباست طالبىدرمجموعهُ

 با اينترتِبب كتاب مذكور سهبار بهحابِ رسيده است．

米米米
اينكعين هطالبى را كه در صفهة اول چاپِ اول كتاب مذكور ضبط شده است ويساد گارى است مربوط بسهآن چابِ محض حفظ
 على الخصوص كهدرجاب مذ كور درفوق هم نيامدهاست：

 （طالباف）معرون اين يگانه تأليف راكه مشتمل بـر دومقاله است

Mireli Menafi－ 1 Y－


سياسى وملكى موسوم به (سياست طالبى) كه براى ايرانيان بلعموم هسلمانان ومرده گان قبورجهل نفخأصور آخرين است و بـرای ملت

 فارس باهتمام ومر اقبت وتصحيح جناب مستطاببعملدةالعلماء و قدوة الـاري الادباء آقاى ميرزا حبيبالله اصطهباناتى شيرازى با طرزى مسرغوب واسلوبى هطلوب بزيور طبـع آراسته گرديد. مخفىنماند كه اين كتاب بخصوص از كتب آزادTان مر حـوم
 مخصوص دراين كتاب قـراردادهاند و ازجمله كتابهاى آزاد مستثنى


مؤ اخذه است.

كتاب سِياستطالبى
از مؤ لفات مرحوم حــاجى ملاعبدالرحيم (طالبان) معروف



ذيقعدهالحرام

دريشتتجلد كتاب نيز مطالبى Tمهه است كه نقل مىشود:
 نسخهُآن [را] احدى نديده وابدأ درهيج جا بهطبـع نرسيده ومقالات

ورطالب آن تاحال در هيتَ كتابى ديده نشده ومندرجات Tن بسيارتازه وجـاذب است ومخصوحاً براى مردگــان قبور جهل（يعنىايرانيان） نفخهُ صور آخرين است وحسبالميل خود آن مرحوم درزمان حياتش





米米米
من طى نامهاى از آقاى جبيبالله آموز گًار در بــاره́ سببطبع اين كتاب سؤ ال كردم و ايشان جوابیى دادهاند كـهـ اكثر مطالب آن آن را را درينجا بهجابٍ مىرسانم： （بعد از تعارف）．．．
（）اجمال امراين است كــه يس از فتح تهرانذ وافتتاح مجلس








 r

درتهرانهم مورد عنايت ايشان بودم．بديْن گو نه كه يكىدورسال مصحح دوزنامهُ رسمى بودم ومطالعات آزادیى كامل كردم ودر روزنامههاى آنروز تهران معالاتمفيدسياسىو اجتماعیى
－یى نوشتم．
اتفاقاً روزىحا جمدرس گفت：حالا كه بامطبعه ومطبوعاتتهران Tاشناشدهاى بيا اين ياد گارمرحوم طالبافـ كه بعنو ان ياد گار（ گَـويا درنجف اشرف ايام تحصيل بهدست آوردهام كه درحقيقت متعلق بسه

 مجلس و آزادىخخواهان منتشرشد． Y
 مىدانم كـه حاج هسدرس اين كتاب را جـزءءكتابهاى آزاد طالباف

نمىدانست بهاينعلت حقحابِ آنرا به بنده وا گذار كرد．．．． تنها خاطــرهُ شيرين طنزمانند كه قابل نوشتن است است اينكه ايــام تصحيح روزنامهُ رسمى مجلس شورای ملى درجلونا
 آن روز همه جا صحبت از（و كيل فساده）بود وبنده هم مدتىمـمورد سوه ظن واقع شده بودم ليكن چاك وبى گّناه بودم وغائله خاتمهيافت．米米米

ايرج افشار
Ir FY تهران، يازدهمTآذرما
زند צَيناهوْ

.arra_rrao
بنده محب عالم، و بعداز آن محب ايران، و و

حرف دكى ياد نداد استادم|ه (طالباف)
حاج عبدالرحيمطالباف ازمردان تجلد طلب ورآزادیى آنواهى است كه درقرن انخير براى تنويرافكار ورواج آزادى دراير انرانكوش

 كوشاوحقيفتبينبود. كسى بود كه در ترويج تجلد طار طلبى آرامنداشت و ازراه بينائى مردم را بهاصول مشروطيت وآزادى راهبرى وتشويق مى كرد.
نيز نويسندهاى بود كه آثار خود را بــه شيوهایى ساده وسبكى روان نوشت و اصول قديم و روش كهنهُ نويسند گیى رارها كرد را

 شيوه نتر نويسى آنان در روشفارسى نويسى معـاصرين مؤنر انـر افتاده.


بى ترديد روشى كه طالباف درنويسند گی داشت در سبك نثر كنونى
 ديگر كه در ايجادشيوه́ جديد نشر نويسى سهيم بودهاند، همواره ذكر خو اهد شد.

1-زند گى طالب اف

 بخواهيم آغاز تاريخ نهضت آزادادى ايران رابيابيم بايد از سال



 افغانى،نشر جريدة قانوندرلندن توسط ماري ميرزا ملكم خان وان، ايجادارتباط

 مؤثر افتاد. درهنگام سلطنت ناصر الدين شاه جون




 شهرى از شهرهاى قفقاز درين راه كوشش بسيار كرد و سهمى به سزا

او را نصيب گرديد .
نام وى عبدالر حيمر ونام یدرش بطورى كه خودش در در بشت كتابمسائل الحيات مى نويسدشيخابوطالب ونام


 צץ ربيعالاخر ستارةٔنورافشانآسمانادبيات ايرانرا.... بايكنا گَوارى تلخىمشاهداهـ
 فوت شده باشد. اما مر حوم قزوينى در يادداشتهاى (ووفيات معاصريني)


 دل نبست. جون به هفده سالگى رسيد ازتبريزبار سفر بربست وبهشهر

تغليس رفت. در آن زمان ايرانيان ههاجر در شهر قفقاز بسيار بودنــد وكارو

 كارى رامهاى قفقاز (كه درزبان روسى آنان را (پيدراتجیى) میى نامند)
يرداخته بود.

محمد على خان درطول مدتى كه در تفليس و ساير بلاد ففقاز
1- روزنامة شمس، یاب اسلامبول، شمارة
Y- مجلهُ يادگار، ج Y-



بسر برده بود تو انستهبود باكوشش بسيار سرمايهُقابل تو جهى فراهم سازد.'
طالب اف در دسنگًاه محمدعلى خان بهخدمت گزاریى مشنغول شد وبا فرزندان اونيز Tشنائى داشت، و از آنان در كتابهاى خود بنام》اسده) و (ماهرخغ) نام برده است.
 على غفارى، ثروتى جمـع آورد و تو انست مستقلا" بكار ((مقاطعه كارى)"


 شيعى مذهب بود.
r- مقام طالباف
مقامى كه طالب اف در تـاريخ اخير ايران يــافته است بيشتر
 لحاظ مباحت علدى به زبان ساده در ايران نشر كرد . نوشتههاى خود را بى تكلف نوشت وسبك تازهاى در ادبيات فارسى بو وجود
 نداشت ولى براثر شوق و ذوت فطرى و ممارست ازاين مرحلهيروز بر آمد.

 ماهرخ ، خورشيد، ) را سروده است . ( ديوان عندليب كـانـانى ، تهران ، (ت) ir
 به مرحوم ميرزا يوسفخان اعنصام اعن الملك نوشته است مىنويسد:
 روسىرا بسياربدمىنويسم.خطط ايرانى طبيعىبندهنيز تعريفى



 بدانند.)

سـ سفرهاى طالباف
طالب|ف سفرى به مكه رفت و مراسم حـج را به جاى آورد. باوجود اين به خر افات مذهب اسلام بـه هيجو و در جميـع نوشتههاى او تصريحاًا و تلويحاً بهاين نكته برخورد اورد مى كنيم. در اواخحـر عمر چشمانش تار شد ( Tان جنانكه آفـاى محمود


 رفت. اين مسافرت مصادف بـا زمانى بوده است كه مران درحوم احتر احتشام
 ميلادى. در آغاز سخن گَته شد كه سوانح زنــد گّى طالباف روشن نيست . آنحه دربارة او نوشته اند بيشتر مطالبى درهـــم آميخته و نا

روشن است. از جمله مرحوم محمدعلى تربيتدر كتاب (ٍ دانشمندان




داشته است.

؟- طالباف ومشروطيت
طالبافـبهاير انسخت ءالاقهمندودلبندبود.درهكتو بیىمينويسد:


 تا مگر نتيجهاى حاصل اصل آبد. طالباف همه را ترغيبمى كرد كه براى آزای آى ايرانبكو شند.


 وجود Tمدهاند تآنهه صلاح ملت است است بيان كتند. طالباف براى آزادى ايران قدمهاى نافـ وموثر برداشت اشتاز
 جهدش برينبود كه مفهوم Tزادیومشروطيت را براى ايرانيانتوضيح كند. مردم Tذربايبجانبِاس كوششهاوخدماتش وىرا بسمتنهايند گی ا-دانُمندان آذر با يجان، تأليفمحمدعلى تر بيت، طهران، مصهY. 10

انتخاب كردند.' اما با وجودى كه طالباف قبل از شروع انتخابات

 حكايت گاو ودهل زن است) ويس از انجام شدن انتخابات هم قبول كرد كهبراى شر كت درمجلس ون بهطهر ان ان بيايد، اما وفايى بها حتى هنگامى كه هفت تناز به باد كوبه رفتند تا از راه دريا به طهران بيايند و در آن شهر بين آن آنها وطالبافكه ازتهرخان شورهبه ديدارشانانمده بود ملاقاتى روى رداد
 خو امهم آمد. اما دراين باب كه جرا طالب افـ وكالت مجلس را قبول نكرد نظرها مختلف است. آقاى اسمعيل يكانى مى گويد كه جون انو اوبا دوستى صميمانهُ شخصى داشت ودر آن هنگام اتابك مورد مور انتقادشديد آزاديخواهان و مخصصوصاً و كلاى آذربايجان بود به طهران نيامد تا درمخالفت برضد اتابك شر كتى نكرده باشد. راست است، دوستى وى با اتابك صميمانه بود. بطورى كــــهـ
 از او سفارشنامهاىبعنوانسعدالدور الد اله كه هنوز از آزاديخو اهانمانمسوب مى شد گرفت. اتابك دراين مورد از ملكم خان هم كــه مورد علاقه و 1- نمايندكان آذر با يجان در دوره اول عبارت بودند از: حاجبى ميرزا


 آفا فرش فروش ـ شرفالدوله.

احترام آزاديخواهان بودحخنين مكتو بیى راگرفته بود.' شادروان صادق صادق (مستشارالدو الدوله) 「 و آقاى تقىزاياده علت نيامدناورا بيرى وناتو انى، خاصه تاري

 ومؤلف تكفير شده بود بسيار نـاراحت بود: گويا براى احتراز از از عو اقب امر به طهر ان نبامه.








 فوايد مجلس شوراى ملىو لزوم ايجاد آن، نيز نظريات
 مفيد فايده نيست وكوشش مى كردره استكه مردم را باين معنى كاملا


 ,وفات يافت.
 ص ص
 iv

منو جهه كنل. درمكتو بیى هم كه به ميرزا ابو القاسم Tذر مرتضوى نوشته است مينويسلد
(ا بارى بايد إيستاد وكار را ساخت وشهيد راه وطن شد.در


 وسوء ظن ندهند و اول از تعليم وتربيت ملت شرو عنمايند همه اروبا را متعجب مى كنتد.)؛’
 رمخخدا نوشته است متذكر شده است: (》 در خصوص نشر صوراسرافيل اميـدوارم كـهـه بزودى تمـام
 اعتدال كار بكـُند..) نيز در مكتوبى كه ازو در شمارهٔ بץ روزنامهٔ انجمن تبريز به چاب رسيله است نكاتى دفيق در اين زمينه وجود دارد. طالبافـدر آنجا مينويسد: (ر ايرانى كه تاكنوناسيريك كاو دوشاخهُ استبدادبود، امابعا

 اطراف شادى كنان لاحول مى گويند. فاش می گی گويم كه من

 نام اورا نمىدانيم حنين مى نويسد: (מكارهاى ايران حون ازدرجهُ هرج و مرج واندازهة بینظمى و
1- اوراق بريشان، صفهةُ 10.

رجاله بازى از حدامكان.... و اقتضاى نظام عالم گذشته يا بايدبادشاه




هـ تأليفات طالب اف
طالب اف درقفقاز زبان روسى Tموخت و از از اين راه با علوم
 جامعةًآن روز بسيار لازم بود. آثّارى كه از اومانــده وبطود مستقل بطبع رسيده است بشرح

زيراست:
ا- يندنامهٔ ماركوس قيصرروم : اين كتاب نتيجهُ تفكرات





تجديد چاب شده است.




 1- نتل ازمجلئ ينما درمعا لهُ نصرة الهّ نتحى، تحتععنوانهيكسند متتنر نشده . 1 . 1 .

Pهـ سفيننةٌ طالبى .ياكتاب احمل : سفينهُ طالبى كه كتاب احمد هم نام دارد مشتمل بر دو جلد است. جلد اول آن بسال آ اسا قمرى و جلد ووم آن سال بعد دراسلامبول بطبع رسيده است. درايــن كتاب كه بصورت صحخبت ومباحثه تدوين شده روىستخن طالب اف با بايسر موهومى او بهنسام احمدست . سخن برسرمسائل فيزيكى و طبيعى و و اختراعات و اكتشافاتى است كـسه در آن قرن بهو جود آمده است . مؤ لف در مقدمهٔ جلد دومآن نوشته: ((من بنده كه سالهاست از ور وطن
 حب وطن خودد از ايمـان است ييوسته بياد Tن مشعو فـ بودهام ..." كتاب را به ميرزا اسدالله خان ناظمالدو الد كه سغير ايران در اسلامبول بود. وطالب اف اورا مردى دانشُمند واهل فضل معرفى كرده، تقديم


جاتِ شدهاست.
 فلاماريون دانشمند مشهورفرانسوى است. طالب ان ان آن را از روى
 قهرى در مطبعهُ اخحتر (اسالامبول) بطبـع رسانيله است. رسالــةُ هيثت

 \&ـ مسالك المحسنين : اين كتابس ازميان آثّار طالب اف جنبةُ

 برياست بندهٔ راقم محسنبن عبدالهة متشكل ازدونغر مهندس مصطفى و و حسين و يك نفر طبيب احمد و يك نفر مهندس شيمى محمد از ادارة جغغ افياىموهومىمظفرى مأمورشديم كه بهقلهُكوه دماونلصعوردنمائيمو معدن يَخ طرف شمال اورا ملاحطه بكنيم. ار تفاع قله را مقياسوساير

معلومات ومكاشفات را با خريطهُ معابرخويسُ به اداره تقديم زمايتيم و اين مأموريت را درسه ماه به ختام آورديم....")
 قاهسره طبع شده است. طالب اف چورن آن را را داستان مانند نوشته




 كتبى يرداخت كــه از لماظظ اجتماعى براى مــردم مفيد بود. لهـانـا در


 در كتاب مسائــل الحيات، بصورت جــالب تـو جهى از فلسفع مسروطيت و انیجه مربوط به حيات اجتماعى است بحث كرده وسخن


 A- ايضاحات درخصوصآزادى : رسالهاىاست كهطالباف







روزنامة((شمس) كتابي بنام (ادستوردارالشوراهِ بهاو نسبت داده است كه نويسنده تاكنون ازآن خبر ندارد و درهيج يك از از مراجـع و مآخذ نيز نامTان نيامده است. ممكن است كه مراد همين كتاب بار باشد.
 بیابِ رسيده (اسياستطالبى) است كه مشتمل بردو مقاله است يكى

سياسى، ديگّرىملكى.
كتاب مزبود بسال IMYq


 مندرجات آن بسيار تازه و جاذب است و مختصوصاً بـرا
 خحود آن مرحوم درزمانحياتش بطبـع نرسيده.اينك حضرت مستطان ثقهالاسلام Tقاى آىاجى سبدا

 (ملكى) بصورت مكالمةٔ ميان دو نفـر (ميرزا عبدالله و ميرزا صادق) تصنيف شده است . قسمت اول (سياسى) مباحثات و خيالات وري سفير

روس و انگليس درباب ايران است.
أـ الشعار و مقالات: غير از كتبى كــه از آنها سخن رفت
 و (احبلالمتين) و غيره درج شده. وى وبعضى اوقات شعرهم میى گیفت.

 لهاظ شعرى با نشر ساده و دوشن او قابل مقايسه نيست.

جند قطعه از اشعارش در((مسالك المحسنين)" مندرج است .




سو كتاب مراجعه شود).
7- جنل مكتوب,
هموطن هحترم، فداى محبت ومهربانيت شوم. توت رسيل و
 دندان ايرانيها است. دندان من هصنوعى است. از خوردن هيزها


 نيز از اهل آن موطن عالى بوده است ـ خلدايت عو

 آمده بود . و گر نه توت خشك در باد كوبه و بطروشكه انبار است،
 سوده كه جنس بهآن لطافت را بهرنگگ دود نمود
 بدو آهنگگ دلخراش و جفنگیى است كــه نه سرباز و لباس و تفنگک و نه امارده را سلطان و سرهنگگ بامعنى خو اهو كري ورد. كسى كهنتواند در روى اسب بنشيند يا اسلحه و سيستمهـاى مختلفهُ آن را نسُناسد و مدتى خدمت در رديف نكرده كه به رو روحيات مردم زيــر دسنان اششنا
 tr

نلاده و نتواند فورى فرماندهى آن قسمت را عهده گرفته آن غلط را اصالح نمايد يا لااقل طاقت شُ ساء ساعت گرسنگیى و سرما و گرما را

 كند.
حالا نحوب فهميلى هموطن هزيز يـا باز بنويسم. اين اوضاع ع
 به خرج هـلت يا يا خارجيها بيايد. (اوهم يلعبون. حتى تأتيهر ألساعةبغتة" او يأتيهم عذاب يوم عظيمر.")




 مشلااراذلناس كيستند ؟ ج : فراشان در خانه. س- درايران گَندهتر ازهمه باكا كجاست؟ ج: سلاخ خانه . س- معلومات وطن ما هيست؟ جّ: كذب و افقسانه. س- جه امرى است كه مجرىنميشود. ج: اوامر

ملوكنه. ازاين قبيل يكى مينويسد وديگرى جواب ميله ميدهد!


 ميشود و سازنلهههاى طهران با الحان و ترانههاى جديد تصنيف: دولت بارينه تصور كنى "جند خرامى و تكبر كنى



را برانگیيزاند كه ملت ما را هدايت و راهبرى كند. در امان باشيد.

*米米
هـ جمادى الثّانِهُ وYشا
فدايت شوم، كتبرا ا گَرنرسيده درسرحد مانـع شدهاندوضبط



 دست زدن و باكوفتن علىالحساب زود است. شهداى كربلا هفتاد و دو نفر بودند. نفوذ هر شهيد به اعصار آتيه در (يֶروغرس) علد آنهاست. از اين مسأله استخراجـانـات غريبه ميتوانى بكنى. بايد فراموشّ نكرد كها Tادىثروتى است عمومىمورووثى.اورا بهوراث بالغ بايد تسليم نمود.آزادى نه مقدمه است ونى ونه نتيجه، يعنى كلمهاى است ورای قاعدة منطقى. Tآنچهدرعالم ازهمهقواع اعدمنطقى مستنیىاست فقط آزادى است. ما او را لفظاً و معناً مجرد ميدانيم.كسى مينو اند حامل اوشود كه اين معنى را درست بفهمد.
 برایTنها جه تكاليف شاةهرا داعىومو
 Y- مغصود ميرزاحسن رشديه استكه به كلات تبعيد شده بوده است. ro

ترقى حاضر نمايند．ديگرنگويند كه درعصر حاجىميرزآقاسىدوشاب ازسحالا ارزان［تر］بود！
 ختهى مآب（اليوم اكملت لكم دينكمه داعى چهه رقابتها گرديد وسبب چه فسادها درقلوب فاسده گرديد． عمل انتخاب كار بس سخت وسنگگينى است．بـه مر گَ من ور و
 بدانندكه احكام شر ع را امروز بايد سى هـزار هسئله برافزود ．در در در





ومجرى داشت، بارى باقى بههعتهُ ديگِر． مخلص شما، عبدالر حيم تبريزى＇

د

 صادق اين ادعاست．اما مبادا درعالم خود ازي المدارارت حضرت اشر اشرف ميرزا نصر الله خحان مشير الدوله و آقاى مشير الملك برفراز از آبند．مئلا از





بباد هىدهد．
 بى استحقاق است و اين جهل وظلمت وبى اعلمى وبيسوادى را باعث















 جشمم درد مى كرد．ناتمام فرستادم．＇

米米米
دو هفتهمىباشد كه بهسلامتىوارد شوره شده رسيدگىامورات 1－مكتوب به ا بوا القاسم مرتضوى آذز، اوراق بريشان، ص آr－rץ．
（ بعداز انعقاد مجلس تعرير شده است．） TY

خود را سر كرده و قدرى از رنج راه آسوده گرديده اينك جواب

 با جنابعالى عرض حال میى حالا كه صدراعظم قديم زتجلـيلد شد سعى نمائيد اذن امتيازات مسؤولى خودتان را زود تحصيل بكنيـد. البته ته خــورجين كغايت





 مى سازند مىدهند. همين كه مى میخو استم كه نام نيكـــى از از سلسلهُ جليلئ شها ياد گار بماند و دوستانه سعى مسى كردم دستگاه معتبرى بعنوان ((مرتضوى)] در وطن بنا شود.






 تفصيل اين فقره را بيشتر نمىنويسم. بنويسيد از حاجىى ميرزا مهدى بيرسيد. ملاحظات خود را در باب سفر حجاز فرصت نوشتن نسدارم.

حجاز و اعراب حجاز مسلمان نيستند. قبلهُ مسلمانان در ميان الــوات متنوعءٌ بشرى و حيوانى محصور است ! كثافت را با وحشت تخمير كرده بشعائراله ديوار ساختهانـاند. از ميان مسجد حنيفه كه در فضيلت آن يك مجلد كتاب فضائل نوشتهاند، بىمبالغه دو خرو گوشت مىتوان جمـع كرد و ازبيرون دبوارش بقدر گَنبد....كثافات

هى
 جاى بى سقف ومملو ايستاده با گڭند گوشتهاى قربانى كه سرباز دروقت دفنهر كدام حرب است می اسرو
 مجادلهُ مردم و بىادبى ححجاج نقشهُ غريبى است كه اگَرحيات باقى باشد در سفر نامهُ خحودمىنويسمر.





انگليسها و يا در تحت ادارة تمام اروياه ست.






 دخل به اماكن معدسهُ ساير ملل ندارد.
pq

تبت وبيتالمقدس راكجا اين شرفو و احترام است، مغرَرصنم
 اساس استعداد لاموتى مسلمين اعتراف يك حعيقت واحده ایى
 سيصدوينجاه ميليون مسلم راكه هر يك فى الواقع دوجشم خـريداست



 جنان ضوء ياش است كه تجلى طور در جنبآن جورن آينه ور كور و





به كفر خود اعتراف خواهدكرد.



كه اگر بود يحتمل مى عفو و مغفرت آمال كسانى است كه رحمت رور را با يك نقطهُ (زاه، اززحمت فرق نمىدهند وحور و غلمــان وروضة رضو رضوان ران را بهتر از
 ننمايد كه لذت عشق وجود ورد واحد وند يعنى ابناى نوع دربازارار سلموصفار صدق وونا مئلوتداولى ندارد، بيحاره ازسفر حجاز بیى نياز و بــا بـاحشر

الاعراب انباز است، والسلام．＇
米米米
 مصر تا طهران يا ازمشرن تا ظلمات بعد لايتنامى درميان است، اساماماباز تاكنون بايست بايد كتاب（（مسالك）؛ رسيده باشد．اميد لانه تارسيدناين ذريعه شرفياب شود．حاقوها نميدانم حیرا نرا نرسيده．



 نه عفيفان خانهدار، تاجه رسد به مردان وانگهى مردانكار． انعقاد مجلسانرىىو انتخابمقننين انشاءاءالله دفـع الوقتاستاست．






 اين جه حرفبىمعنى است．ديروز ديدى در حضور شاه عرعر السلطنه
 به قالب مىزدندף از حضور كه بيرونآمديم درراه كفتم حضرت ون والـا

 il

اين قانون بازى با اين همه املالكبى هحد وحساب شما كه حالا دويست


 اعليحضرتشاهنشاهى ارواحالعالمينفداه ازنغرينداخله ونغرتخارجنه اسباب وحشت بتراشمر.
بارىتوت شميران مىرسد. هروقت بخوريدواز رويشدوغي

 به معرفه تبديل شده استعرض سلام وافر وكافى وجنالاب سيدعلى ولا كبر

 اعظم دامت ايامصدارته را جه خوب وشبيه انداخته، يعنى ساختهبوبود. مــاشاءاللة سبيلهايس مثل مرزاى سنگاللا مرحوم بسيار بسيار خوش نماست. خدايش براى ايرانيها صدسال حغظ بكند.



 خواندن او منم و تحمل سايرهيزهايش راهم آب درمى آيد.
مجلس مبعوثانروس گثادهشد.كاربرخلاف حدسا كثرمعاريف روسى ممانطور كه تاكنون معمول است كه من مى گغتم و مىنوشتم

1- هرحوم سيد عبدالرحجم خان محقق
Y- ميرزا على| كبر خان ساعتساز
 جسرش معاف مى كند وقيمى تعيين مى شود و نقايص قانو



 صدرنشين مجلسمبعو ثان كنونى روس يكى از عهلاى معروف

دنيا مىتو اند معدود بشُود.
 مى شود. آنجاملاها را هم وارونه كردهاند. مثلا ملانصر الدين مى میرسد كه در آسمان كوا كب بسيار است يا دربلاد مسلمان قمارخانمانه. جواب:
 تلغرام از یطرزبودغ هو


 به باكت بگخارم، ولى مطلبى به خاطـرم رسيد كـهـ در صفحهُ ينجم بنويسم• بطرز بور غهץ. مفتى رنبور غ را سر كردة زاندارمهاكردهاند.

مبارك است!


تخمين خسارت است.

 بيندند و عثمانى را به تخليهُ سرحدات مججبور نمايند.

بامباى Y 9 ：دالايلام تبت به لورد كـورزن نايبالسلطنةُ سابق هند تكايف نمود كه اگر مذهب بودا را قبول كند اورا بهسلطنتتبت




خيوه تكليف نمايند！ بارى ملانصرالدبن معر كه مى كند．درامان خدا باشيد ．زياده جه بنويسم．مىیينيد جقدر نوسُنمر． ץ مایצ－19، شوره’

米米米
اساس مجلس ملى متز لزل مىنمايد．ورود حضرت ورا والا نيز به



 خانمانسوز مشتعل بشود و خحائنان بیدين منفعل گَردند．خحدا آنروز را به ايرانى ندهد． تاكنون همئ اين چحيد وا حیيد به（اكـو ملىى）（تياتر مضسـحك） مى ماندكه نتيجهُ مضحكك آن درعقب است．بانك ملتى نمى توانتشكيل


 مداخلل دولتى به يك نقطه منتهى و از يك نتطهُ واحــده صرف نشود

دينارى بهTن اداره اعتبار نمىتوان كرد.
 شعب مداخحل را با مخارج و جا جا خالى بهمجلس تقدبم كند. همه كس



مملكت به حواله وتباله موقوف است اينر اسبازى جه معنى دارذ.
 عدل ماباشد ومعنى سلطنت مسروطه است بنده ازآ آن لغت بیى اطلاعم،


 بكنيم و مواجب يك سالئ سرباز را براى فقر دولت استدعاى اعانه نمائيم. كدام ايرانى است كـه فقر ملت را بدانــد و اعانه نـدهد و و
 وكلاست. خلاصة كلام نبإستى كار به اينجا ها برسل. حالا خلا خود به رسيد و عـزل شهزاده عين الدوله ايران را صا ولاى مشروطه كشيد و رجال منتخب شدند. وظيغهُ وكلا يا مردن و يا فطـع مادةُ استبداد

بلى ايرانى ادارهُ مشروطه را حاضر نيست. اعتقاد من همهمين
 كتابى به اصلاح ملت ايران بياورند. كدام ايرانى نـى توانـي اند نفـعنود
 حقوق خود را سحدود نمود كه ايرانى شيبور مشروطه را مى كشد؟
ro

بنده نوشتم（» ثُبت الارض يم انقس）، اول بايد ائبات حقوق سلاطين را نمود، بعد ازآن بهسرحدَآن يرداخت．ايرانى الالاواستقبالانخودقادر است كهاستبداد ماضيه را محدود ومعدورمنمايرايد． بارى بايد ايستاد و كار را ساخت و يــا شهيد راه وطن شد．در



 در دهات آذربايجان دعاوى وصدساله را مجلسمنتخبين دريكروزفقطعو نصل مى كنند． كاغذ مراغه هرا متحير گَذاشته．در اين ميان دست غيبى هادى

 دولت بیشبهه است،واگگ ايستادگى نمايد محيى دوام سلطنت وبقاى

ملت است．＇

米米米

مرقومهُ محترمهُ جنابعالى را زيارت كردمر．به دل نود وبه ديده

 آمد دلیذير Tمدومتمماقداماتحجج اسلامطهر انگَرديد．والاحضرت

 تحرير شده است．

اقدس ولايتعهد روحنافداه كه هادشاه Tيندةايران استامضاء فرموده.
 حقيفت اسلام و امضاى تمرد ونفاق حنان سان سخت گران




نمرديم و بديليم و شنيديم.... حالاففط يكوظيفه براى عموم مجاهدين باقى است. آذربايجان




 هميشه ابنها مخالفحريت است. هر كس ده روزقبل مخالفبودهوهالا






 رحمت ملت را قبول خود نمايد . ابن [خدمات] را فقط به صـر هـاحبان




وجود است．استدعا دارم كه بنده را با بعض الفاظ كه مستحق نيستم
 كجا ، اين القاب و اوصاف كجا！اگگر ساده بنويسيد زود زود جواب

米㫧米

Tقاىمديرمحترم ، روزنامهُ ملى دو روز قبل رسيد ．بــا صغر
 و لطف تبريزش بذيرفتم．سبحاناله نام تبريز در نزد اين بير خادرمّريه
 اهالى مستعد وغيور و ورزوى استنشاق هواى فـر انـرانگيز و نسيممشك بيزش اشك از حششم بردام اسراف مالايطان وارايش تالار و اوطان با اسباب حينى و بلور كبر و غـرور و مخارج بيهودة هر روز خصوصاً شبهاى روزه كــهـ با با
 بلائى از داشتن سيصد جايدان عمقحمق او رادر ترويج مالاجانب و در معنى جزلع نيست ثروت مملكت را بهكيسة بيگانه ريختن وخود رو را وعمداً در نظر



 اماتيمار نيافته، آزادى را شنيده اما لنت اورا نحشُيده، ترازوى


گــرفته امــا هيز صحيح الوزن نكشيده، انبار خربده اما مالالتجاره
 دهات ثفقاز احداث نندوده. اذشاءالله دفترمرور ايام مصالح الح امور ما



 ارائه معيشت نمود. بعد ازاينهم شكايت ما از خود ما بايدبشود.






 نعمت تاجدار خــود را بگيرد بخواند يا با نويسندة او مكاتبه نمايلد حنين بىغيرت حه حت دارد خود را ايرانى حساب بـر بكند. آقاى امسـام



 اين است ايرانى نباشد.'
*米米
1- جريدة ملى شمارة بץ سالذاول (مدرخ \& ذبحجةالحرام IMYY) ra

فدايت شوم. هكتوب محبوبب مبارك جناب عالى حــون رن سوره
مبارك نـازل گَرديد و جونآيات آسمانــى تنافسردهُ بنده را تقويت روحانى حاصل آمل. بلى بیشبها هنوز گويند گان هستند اندر عجم
كـه قوه ناطفه مدد از ايشان برد
از اين لطف وحقشناسى و مرحمت و بنده نوازى صد شكرو دعا مى گويم و ضمناً عرض مسى كنم كه جناب عالـي غـايت حسن توجه كه داريد از سرحسـد استعدادم قدمى
 در بازار ادبيات وطن ما رايـج و منتشر شده قابل تـو جا وها و تسوصيف
 وجدانم شاهد استكهَ آنها را قابل هيِّج نوع ستايش ولِّاقت حضور
 بنده عضوى از جسد اين ميأت شريفهكــه ملت ابران ان است مسىيباشُم

 بودهاند كه غربال را مايحتاج بزر گیى بلكه بـنظيرى دانستهاند و اگر دانستهاند از او افتخارى نمودهاند.
 اگر نوشتهجات بنده معنى داشت مشايخ محترمه جنان






ونويسنده زياد دارد كهبنده شرمنده رااز ياد برده．


 كه حالا زنده نيست كه بهملت خود ر خلدمات شايان نما نمايد واين آشوب










 نمايم．زياده زعحمت نمى دهم．

Aخلصقلبى، عبدالرحيم طالب اف

米米米

 عرض تسْر را مبادرت نمودم．احياى نام شهيد وطن ميرزا جهانغير PI

خان مرحوم واجب است. اتگر جهه او زندهٔجاويد است، ولى بر همه ايرانيان زهجيد وتقديس آن چند نغر فرض واقعى است و البته قصور نمى كنتد.
درخحصوص نشر (( صوراسر افيل )" اميدوارم كــه بزودى تمــام هر اكند گان وطن باز به ايران بر گردند و در عوض مر مجادله و قتال در

 به سامان نرسد.
عجب اين است كه در ايران سر آزادى عقايد جنگگکمى كنند.


 هفتآسيا يك مثقال آرد ندارد، يعنى نه روح دارد زهعلم زهتجر به.فقط

ششلول دارد، مشت وجماق دارد. بارى:
باران كه در لطافت طبعش خلاف زيست
در بـاغ لاله رويد ودر شوره زار خس
 و شور گَفتم. ملتى كه مجلس دا بر ای وضـع قانون تشكيل نموده بود قبل ازوضع اجرا وقبل از اجرا مسؤوليت را دست آويز كر كرد عــدل مى خو است، هر روز ، هـر دقيقه مباشر ظللمهای فاحش
 خازجهه را بهسيثات گَذشته بناى تيرباران گَذاشتند و نغهميدند كه همهُ

اينها جزو هوا است. شد آنحه نمىبايست بششود.
ياد داريد مكتوب مراكه از شما سؤ ال كرده بودمطهر ان كــدام

جانور است كه دريك شب صدوبيست انجمن زائيد؟


 مصالح بنا را دعوت بیى كار مى نمايد ؟ كدام مـي مجنون


 زودتر از دوسال ازميان بردارد وراه ترقى را را عرا






 عبارت از آن سه هزار نفر كـه ديدهايد بداند ور ايرانى راني را بيدار شده

 معاويه! من قدرتى را گَمان ندارم كه ازبر كت قول ايرانى و ايران را را



 جلدسياه خود شستوشو بدهد تا فابل دباغى گردد. وقت!اوتت!وقت!

هزه اينجا است،از هر ايِرانى بِّرسى دانه را امروز بكارىفردا
 ههان است كه در رسالهُ（همعنى آزادى）＂نوشتهام．هر وقت نمرة（پصور

 مخلص قلبى، عبدالرحيم تبريزى＇

米染米

فدايت شوم ، دو نسهخـ4（تربيت نسو انه با مكتوب Aحبــوبـ جنابعالى رسيد．كتابجه را از اول تا Tا آخر خواندم．آفرين بر آنقلم

 زسو ان اير ان دعوى تسويهُ حقوق خحود را با زطهُهاى نصـيـح و كلمات


خواهند زهود．
اين مسئله جحون از اهم مسائل و دراستقبال انتشار ملنيتراجـئع
 عالم نيز مدعى و طرفدار زياد ييدا خحو اهسلـكرد．اما اشخخاصى كـــهـ

 و آزادى غيرطبيعى هعمار حقيقت را بِ انگگيزد و طرح عهـارت ديگًر

ريزد．
1－مكتوب مودخ سا نيتا بر دوسى به，على اكبـر دهخدا، ،جلئ بهـار ．（ $\Delta \Delta 1-\Delta F Y: 1)$

اگَرما بههم نزديك بوديم شفاهاً اين مطلب را به معرض كشف


 تأليف و ترجمةُ كتب نافعه موفق شويد．
ITIA F ش شعبان
مخلص واقعى، عبدالرحيم تبريزى

米溇米
．．．در باب تأسيس هطبعه و كتابخانه، بندهغير ازتبريز درهيـِ


 و جاروبكش Tا كن عمل بدانيد．اگر بتو انيد از كتب روس رسها استغاده




 تكميل نموده بنده را مهندس انشاى جديا بدانند．．．． צاء رمضان
 r－مكتوب بهيوسف اعتصام｜كملك، مجلئ بعار（（

اشُعار -V
تا كه دانس و غيرت شد ز خلق ايرانى ملك و ملت ايران كــرد رو به ويرانى

اولين جهانگیران خسروان ما بـودنــد از كيـانيان يكسر تـا گـروه ساسانى

خيست سطوت اير انبوددرجهان مشهور خو اندهاىا گرتاريخ صدق قول مندانى

حال بشنواحوالش با خبرشو از حالش


كشورى همــه غافل، ملتى همه جــاهل مست جام بى علمى،محو خمهر نادانى

بى نصيب و بيگـانه از مروت و مردى كذب وفسق وبى باكى شغلعالى ودانى

صيد ساده لو حانرا در كمينبهمر گوشه


كيد فرقهاى باشد نقر و خرقه بوشيدن شيد زهر آى باشد ذكرو سبهه گردانى

همجو غول آدم بر، همجودبو آدم در خاص و عــام ملت را مى كنتد قربـانى

جاى آنكه تجارش طرح شر كتى ريزند در حصـول Tوس آسايش بهـر نوع انسانى هر طرفكه بشتابی،هر كجا كه رو آرى فـوج فوج از فجار كشتشاند كميـانى

جاى آنكه حكامش باب عدل بغشیايند جمله از جفا باشند حصن جور را بانى

واليان والا جاه، جـاكران دولتخـواه خلت مملكت رانــد جاى مملكت رانى

بعض يشيوايـانش بـرخلاف حكماله حكم ناسخومنسو خ آذ جنان كه هى مدانى

مىدهند ومى گیرند رشوههاى گونا گون از فقيـر بـازارى تـا اميـــر ديــوانى

جهاى دانش وحرفت يا معارف وحكمت زاز و ياوه آهـوزد كـوودك دبستانسى

خائنـان خلــفقآزار بـاز غلـهُ بسيـار گرد كرده در انبـار آشكار و بنهـانى

تا ز رنجوغمرستندتخمجورو كين كشتند نو ع خويش راكشتند ناكسان زبى نانى وضح كار وارونشد،حالها د گر گونشد خلق را جڭرخرخون شد زآرزوى ارزانى

نز خدايشان بيمى، نزخدايخان تشويش مششكلاستكاين مشكل حلشود بها سانى

وامحمدا زين قوم، وا شريعتـا زينخيل كافران به ما گیـويند آه ازين مسلمانى

سلبشدزمشرقنو ر،شد عيانزمغربهور غرب گششت نور رافشان شرق گشتظلمانى

غر بيان همـه قابل،شر قــيان همـه غافل نام غـربيان بـاقى نو ع شرقيـان فـانى

درجهان همهيسشى جسته اهلهر كيشى ازجهود وازهندو ازمججوسو نصرانى

غيرت هسلمانى هر كهدارد ازاين حال خون زديده افشاندجاى اشك افشانى

اى وطن جنين وتّى بیمعينوبدبختى هم مگر شود شامل بر برتو فضل ربانى

وَصد ناظم اين نظم جز غم وطن نبود خلق اگَر نمىدوانندایخخدا تو ميدانى

هيجده سنه افزون ازهز اروسيصد بود كزغم وطنطبعم كرداين نوا خوانى'
$\qquad$

گروطن ماكنون حنان و چنين است آيــٔ (پ لاتقنطوا ) اســاس متين است

شاه وطـن بهرهـاست معبد و معبود هان سخنست و قول صدق هميناست

شه ببرستيم و هلــك را بستائيم كان ملك و ملك را خداى معين است

دشمن مـا روس و انگليس نبـاشُد وحشت ايران نه از يسار ويمين است

جهل و نفـاق وطمح، نبودن قـانون ;كبت اين ملك را عدوى مبيناست
$\qquad$

جه خوش گفت دانا دلى ز اهل روس نــوان زين سخن دست او داد بوس

تـو اول بگگ.و بـا كبان دوستى من آنگا بگانويم كه تو كيستى

مـــان قيمت Tشنايـان تـو عيارى است بر ارزش جان تو
***

ميـان دو خر بهـر جـو جنزگُ شد لحَد زد يكى ديگَرى لنگّ شد بر آشفت از زخهـم گفتا همى تـو حقا كه خـر نيستى آدمى

سزا نيست خر خوانمت زآنكـه خر نيازارد انبــاز خـود جــون بشر
+
گَر دهم شرح من ازظلم وفساد وطنم سوزد از آتش دل مانده برلب ستخنم به خدائى كه برافر اشته اين خرخ خبلند شرمّماز گفتهُ خويش آيدو ازخويشنتم

نقر روحانى، ايرانى ماتم زده را در تكلم سخنى نيست كه تا من بزنم

روسبر خسرو اين ملك كند شيرينى انگليس آيد و كويد كه منس كوه كنم
$p q$

صاحب ملكبهغفلت زخطر هاىیظيم’

ی- اهم مآخذو مدارك
اوراق پپ..شان : تـألِف ابوالقاسم آذر مرتضوى ، تبريز ،
.
نار.يخ انقلاب مشروطيت ايران • تأليف دكتر مهدى ملــك

ناريخ مشروطهٔ اليران: تألبف احمد كسروى، چاب چجهارم ،
تهران، (بى ت).
حاجىمير زا عبدالوحيم طالب اف : از نشرياتانجمنروابط




-倍倍
دجال آذربايِجان در عصر مشروطيت:تألِفمهدىمجتهدى،

ر.يحانة الادب : تأليف مـحمدعلى مدرس تبريزى ، جلد سوم،
تهر ان،
فهرست
محمد نحجوانى، تبريز،

 فطعه شعر از (اداستان دوستان) آورده شُد.
（مكاتيب طالباف）：مأخذ هريكدرهنگام نتل گَته شدهاست． وفيات معاصر．ين ：نوشته محمد قزوينى، مبلةُ ياد كار（

شَ／ه：（A8）．

9 －چچندمـكتوب و الحاقات بر مقالٌّسابت
علاوه بر مكتو بهائى كه درتحريراولاينمقالهجابِ شده بود در


استكه نقل همهُ آنها واجب است．


 است واين است متن آن．حواشى از آقاى صفائى است．

米米米
قربانت شوم؟ بعـداز تشريف آوردن حضريت اشرف بهطهران

 وجرايد ومعارف تفصيلى｜ز تفضلمر اجعتحضرتاشرفـغرضرض كردهام،

 نفر موديدومزيد برعلتتصورات وخيالات ترديد بذير اين بندهبحضور

1－كلمئ سيطره نامغهوم و اصل آن هعلوم نشد ．（حاثيه از ابراهمب صفائى و متن اصلاح شد ．ايرج افشار）． Q1

مبارك سفر اروبا گَرديد كه شايسد در نظر مبارك مشوب سوٍ
 معهذا از دربند بر گَشته عريضهُ منصل عرض




غارت وفت را نميكنم.
ايران الآندرحالتى است كه تاريخ قاجاريه پخنينحالت را ياد


 ازامكان تحرير و تمئيل...
علماء بيسترملاك و محتكر و و جاه طلب،مدعى استقرار شريعت



 ياتشكيلبانك ملتىاست!!! سايرين كالانعام بلهماضل اضل دراين ميانازسى كرور ايرانى صدهزار نفر طرفدارحقيقى عدل

 حضرت اشرف تشريف آوردهايد ودعوت نمورد ندرهاند


اوץ- درْهريك از ابن دو قسمت جند كلمه محو شده است.

عمارتى بسازيد ونه از آن عمارتهاى عاديه. پأر المنت بسازيسند. دراين ضعف قدرتى توليد نمائيد. اين كشتى نصف غرق شار شده را به سا ساحل نجات Tوريد واين سلطنت مشرف انقراض را استقلال بدهيد و اينده





 باشد وصاحبملكبهاين شقاوت وحشر دربارى بهاينسعايتباشد. حالا ببينيم تكليف حضرت اشرف حيست؟ آنجه بنده میى آن انم و معتقدم ايناستكه هيج عاقل در اين مبحت نبايد بهحضرت اشرف ارائه تدبير وطريق نمايد. هر كس خــود رُا ازآفا آزمودهتر و كافى و



حضور بنده وسر كار... (جند كلمه محو شده استر است)



 را مى نمايد. حضرات روحــانِيان كه از مختصر مطالبئ عــزل عينالدو له از از
 و مشروطيت اززمين روئيده شدهاند، البته در تَويت اين اين امرواس استقرار اين عمل ازبذل مال وزحمت كه فرموديد اگر كار باشد ميكنم مضايقه Ar

نخواهيد فرمود و اگگر صبر و آرامى و دقيقهشناسى حضرت اشرف
 و عون طبيعى حب وطنبهيارىحضرت اشرفبر رخاستهاند.





 من مىدسد كه اير ان بعد ازدوسه سال نايل سعادت همان عصر معدلت

حصر مى شود.










 خطر است.




شخم كنيد تا تخمامل زود برويد. از خدا عمروتوفيق براىهردومان ميخواهم كه آنجه حالا هست تكميل شود. الان شخص صاحب نفوذ كافى با صـدامت خود ميتو اند در نقطه|ىبايستد كهمقام انبياء و اولياء باشد و ميدانيد كه بنده متملف نيستم. سهل است دماغ گفتن تعرضات خود را نيزندارم.ولى اينرا خحيلى مختصر گَفتم ويقين دارم كه شما ميتوانيد باين مقام نائل بشويد.فقط منظور من نشاندادن اين نكته و اين مقام است و توصيــ

نخوريد،نخخوابيد، متحمل شويد، صبر كنيد،به تنگُ نيائيد، به
خحدا متوسل شويد و بدانيد كه بيغمبر ما از تحمل متاعب كفار قريش اكنون مسجود سيصد مليان ملت اسلام است. اين اشخاصى كه نايل جنين معامات عاليه مىشوند خلقت ديگّرند و بنده حضرت اشرف را در ميان ايرانى خلقت ديگگر ميدانم وميدانم كه درست مىدانم. سفير اسلامبولرا خــوب ميشناسيد. منـافق وكــناب است و عبدالوقت' . هرجه ازاسلامبول مينويسند همه صحيح است. بيش استبنده يك كتاب است. خواهسمجلس را اگَر زود انجام بدهيد خيلى ببجا
 نبايد تعجيل نمود،بلكه بعد از اند.كى به نظر حضري اشر اشرف بى لزوم بيايد و اگر قدرى تأمل فرمائيد عرض بنده را قبولمى كنيد. بهايران

بك مجلس كافى است با يككابينةُ وزراء ديمو كرات. بودنمجلسسدر هرصورت و درهرحــال مساعلد نسر ضوء عقايد انذخضـرت ميشبود.
 اينڭه درانتخاب رأى حضرت اشرف اقتضاى ديگر ؛بكند. رويهم تـــا تمامشدن قوانين ادارات تعجيل در تشكيل او نبايد كـــري درد از رسيدناين عريضهنگر ان ميشوم. بفرمائيدبهمن تلغر ام نمار نمايند. يك كلمه رسيد كافىاست.از خداعمروصحت واقبالبيزوالت رامستدعى

$$
\text { عبدالرحيم، } 19 \text { مای Iq•V' }
$$

*洸米

 بود و در صفحاتبيش اين مجهوعه به چات رسيده است انتشار داد. متن اين دو نامه كِ معلوم نيست خحطاب به كيست چنين است. محتمل استخطاب بهمرحوم ثقةالاسلامتبريزى باشد. حو اشى نامهها نوشتهُمرحوم فتحى است.

فدايتشوم ؛ رقيمةٔ لطف شميمه كه كلمات چحونالو اح Tا سهانى وجد روحانى مىبخشيد شرن وصول يافته و از اسلوب مكتوب كه اثر آن وجود هغمود معدس طاب ثراه از جمله و كلامش در مر مصاحب 1- همزمان باربيعالثانى

سياسى دوران فاجاريه تا لِف، ابراهيم اهيم صغانى



 بود و هماز مردم آزاد انديسزمانه. خلدايس رحمت كرادند.

حضر تعالى استفاضه و اكنون به احبابش قسمت مى كنيد. ايام كَذشته و بر كات لشتهنشا و آن معانى لطيف و عبارات عميقه حكيمانه راكه مدتى استفاضه و استفاده نمودم بهيادم آورد و افسوس خحوردم و مـا
 برحمت آن مرحوم و دعاى سلامتى جنابعالى منتهى داشتم، تغيرت


 و علم فرتش چنداست؟ اشياء را با اضداد بايد شناخت ساخته و مصنوعى نيست، طبيعى و فطـرى است. هــر كس مرا كافر گويد من او را مسلمان ميدانم. نه اينكه مكافات دروغى انـى [را] دروغى


مسلمان زاده باشد و مسلمان زائيده نباشد. جون كفر و دين تعلق فطرى بكس نداشت :سس كس نه مسلم و نه نصاراست نه يهود

اندر كنشت و مسجل معبود من تـونـي جــويم تــرا و بـر همه بتـها كنم سجود



 1- منظورش شيخ نضلاالتدنورى استكه بعداز چيره در آمدنمشروطه خواهان و تصرف تهران محا كمه ومهكوم به اعدام شد.

دير مثل حاجى ميرزا حسن تبريزى' كه هنوز به سخط منتقم جبار گَرفتار نگشته طول مى كشد، ولى مى بيند و مى كشد. از يكطرف

 نجارى هيزى مينويسد كلنميتو انند درست بخو انند تا چحه رسدبمعنىو فهميدن آنهو هعبينند باقتضاى عصر واحتيا ج مردم تمجيد مى كنند و تحسين مينمايند. اين حب نشاط را آقا حطور بخْورد و سر گُرمنشود؟
 كتاب حريف خحود نزند . لامحاله در ميان وحوش داي دايـره

حياتى نكند و تملق زنانه و تحسين كود كانه نشنود. از مجارى امور سياسى هعلوم است كه عتمانيها قشون خوردرا از ساوجبلاغ بيرون كرده كميسيون سرحلى نيز از ارومى مراجیت
 فرمانفرمـا و سابرين نوشتم كــه بهانه دست عـُمانيها نبايد داد. آنها
 خودمان را در انظار مبدل به جنگگٍ و كشتار نمائيم • بعل از دو رو روز

 لازم رامتعدى نمايند. حمد خحدا را كه فهميدنلد ودانستند. اما شا شاهزاده بهمن نوشت كه خون سربازى مرا بيشتر از اين اذن سكوت نميدهد.
 تخليةٌ ساوجبلا غ به او چههما گفتند و پیهما با بستند. قضسهُ اخرى كه سوء قصل بهذات شاهانه بود داعى صد لعن و 1- يكى ازمجتهدين متنفذ تبريز كه طرفدار استبداد ومخالفمشروطه بوده است.

نفـرين است．انشاءالله بزودى همه كشف مى شود ومجازات سخت
 نكبت بنامكه در آيد．امروز تضعيف پادشا
 ترديد نداشته باشله سنجيده و دانسته بكند．（اهر كهدانستهر وانهرود اعدادببـرده）．زياده زحمت نمبدهم در امان خحدا باشيلـ مخلص قلبى، عبدالرحيم طالبوف
q صفرצبr｜＇

米米米
فدايـت شوم ، مدتى است عرض ارادت را مصمم بودم،ولــى
 آقاى．．．（خوانده نشد، محوشده）ورود و بعداز اقامتسه هعته بريروز عازم ايتالِا شدند．
شرحى از حسن توجه و لطف تحسين مرقومات بنده نـاحـيز


 تقديممينمايم و دعا ميكنم كه خدايت صـي مغيده و Tا Tمال حميده بدهد．
 درة بیتهضالالت و گَمرامى اينهمه وسعت لايتناهى يكقدم استر است، بلكه


 QA

كه يكى از T ان اشخاص وجود مبارك حضرت مستطاب عالى است وك




 نمايد. بازصدشكر كه بالنسبته خوب گذشت. گَمان ميكردند كه اين


 Tاساناست و نصب فلان واعظ فضول و يــا الــواط نوظه و مرده شوى هيجّ اشكالى ندارد! گغثند و ميكنند و و از از ساير بلاد










 تنبيه و ايفاى قوة́ مجريه مختار كل حكومت مو مجللهبايد بشود ـ انجمن

از شخص حكومت مطالبه بكند نه از رئيس نظميه • هر كاه اين مبلـغ را تبريـزيان قبول نكتند و قوء مجريه را به خـو خود انجمن جز نظارت مداخله يا توسط يا طــرفـدارى از كسى بكند


 كه اول و اول سنگگعمارت عدلاست از داروندار خودبگخذرد. امتداد اغتشاش شهر و لوطىبازى ميتواند آتش بسوزد كه ملك از دست ما
برود.

اينراهر كسدرست فكر كندو يقيننمايد بايد ازميان جهارصد هزار نفر تبريزى هزارودويست نفر بيرونآيد و دوسالـن متقبل اين مبلـغ بشود.
بنده كه هبيج علاقهایدر تبريزندارمارم.سالىتا دوسال اگَرانجمن


 و فورأ بسه اطراف سرايت خو اهد كرد بول را بجاى ديگـــر مصرف ميكنيم.
 خواستكه درتبريزاست. عوض قول فعل، عوضاستدعا وان و تمنا اجراء



 تشكيل بدهيم و از او كار بخخو اهيم.بدون اينهرجه بغويند و بشنوند 91

همان تضيــع اوقات است.


 ما صرف ميشود نه در نكبت ما. اين دو كلمه كافى است كه ما ما بدانيم كه الان حكومت مقتدره بـراى ما سعادت توليد ميكند نه شقاوت.زيـرا هروقت شقى پيدا شل سعيد بهدفـع اوقادر است.بيخداى واحـد





 حرا پارسال كردماند؟
 احكام خود شما را بكند؟ يكى از T Tار عظيمهُ جهل ضعفِ ايمان
 كار نداريم. فتط ميحث ما ايمان يا ايقانى است كه متعلق و ممد زند




 خدا وتوجه اتمةُ هدى برای ايرانى ازآسمان افتاد واز زمين روئيدكه

بهاى اوخون صدهزارشهيد ميدان جهاد است نبايد يك دوسالز
 ما بتوانند بـه آزادى حغظ مليت و مذهب بار مالك اسلام را بكند محتاج



 ميكند كه باهاى وهوى وبازار يا فحاشى وهم آزارى ورى همه الينها را گفته و
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بارى اطالها كلامشد. چه بكنم دلم مى سوزد. درباب تجاوز عثمانى ملت ما بايد بداند كه ملت ملت نجيب ترا ترك

 كه در تصرف او و خانوادة او نخذواهد ماند.








 جهل ما ميخندند.

بلى باز بر گَرديم به اينكه چحرا سلطان مجنونتجاوز بسه املاك
ما مى كند؟
دراينجا يك مطلب مخفى است كه اورابنده بهحضرت مستطاب
 و آن اين است كه سهسال قبل مظفر الدينشاه مرحو وو اتـابك

 ايرانعمارت ساختند.سفير عثمانى هرقدر در طهر ان دستو انـونا وزارت خارجه نوشت كه شماخلاف عهدنامه حر كت ميكنيدجواب مسكت نشنيد و ايرانى از كار خور نماند. تا سلطان حكم كرد كانه بازور

مانـع شدند .
و اين فقرة اول بناى تجاوز عئمانى است كـه بعد از حر كت


 جديد راه بغداد از مستملكات ايران بود بهجا آورند ـ بر در اين اراراد اروة
 مخصوصى لازم است. دراينجا زحمت نميدهد.

米米
همينقدر ايرانىبايد عمو ماً معتقد باشدبراينكه دست غيبى رحافظ


 انگليسحفظ ايران را سندبى جرح گرديد وس وسد تجاوز روس روس وانگليس

و عئمانى و افغان نتيجهُآن معاهده شد ...
 طوطى وارماكه جند كلمه الفاظ نوظهور ياد گرارفتهاند و جراير جرايد ماكه
 نمودهاند تاكنون نيز اين معاهدهرا تثبيح ثيكنند. بلى ايرانى بايد به


 روسها بهدندان يشت لب ميگزند كهحتنين موقعى بدستآ آمد و

 دامن براشتعالT Tش فتنه ميزدند و ميزنند.

 نمىدهند . كسانى كه از اوضاع عالم مطلعند ممهٔ إينها را كه الان مى بينيم





 در عوض از قراء وبلاد سرحد بقدر ارزم مشخارج آنها بدهيم وتبريز
 بهطهران به و كلا و وزراء بهصدجا همبنرا هرروز نوشتم كه درمجلس

صداى جهاد و غوغا و گرية طفلانه را مبدل به تدابير صائبه كـردند و بزودىزود كفُ اين مهمان ناخواندهُ بى اعتقاد راميگّذارندوميرود.... اما ايرانى بايد فراموش نكندو بنده [در هندوصيت بههموطنان خوودم خوراهم كرد كه يكى اين است: هگگو نهكه اصول دين هرملت از متعلقات ارواحى ايشان است اصولاداره نيز كه براى حفظ وجود يعنىقالب ارواح ديانت خلقشد متعلق به ذبروحاست، يس حفظ اصول دين واصول ادوان اداره بهيك درجه واجبب|لحفظ ميباشد.
درخاتمهُ عريضه بازهمان مطالبدورتا را تكرار مى كنموبتوسط حضرت مستطابعالى از انجمن دقدس استغائه و استدعا مى نمايم كه حفظ اتفاق ، حفظ امنيت، اقتدار حكــومت و استقلال كامل ادرا اداره را




 امكان بشرى نطلبند و بشر را آمر كنفيكون ندانند.وقت را ور در مجاري







و بهقوتروحش برافزايند．＇
مخلص قلبىودعاگوى صميمى، غبدالرحيم تبريزى

هـ نامههاى طالباف بِمعاونالدوله

از طالبافـبهمحمد ابراهيمخانمعاون الدولهُ غفارى حهارنامه در دست است كهTفاىحسنعلى غفارى Tنها را در اختتاراينجانب قرار
 معاون الدوله دوستى ديرين داشت．نسخهاى ازسفرنامهُ آبِرم قفقاز خودرانيزبه معاون الدو له بخشيده است كهدرين هجموعه بطورعكّبى
－حاب می شود

米米米
 بشرى معدود است ومحض ايجابيا ايفاى حسيات خودرشاندر ورودن




1－اين نامهقطعاً خطاب بهمرحوم ثنقةالاسلام تبر يزى از مجتثهدان طراز از اول عصر خود در آذر بايجان استكه در مشروط خو اهو اهى از معدمين ومعتقدين

بود و •رحوم نتحى مداركوراسناد او را ديده بوده است．（ا：ال） r－روزنامغ زمان، شـارة آ سال اول．

SV
 نمودو به اين واسطه مرانب عبوديت و ارادت صميمى خورد راكي
 معامات صورى ومعنوى جناب اجل عالى را مستدعى و متمنى هستم． مخلص قلبى، عبدالرحبم تبريزى

F مسرم
米米米
 موثوقهي كم وزياد معمول گرديد．نميدانيد اين مدت قلبل كه روز گَار
 ارادتمند ازحضورمبارك، آنآفتاب افقانسانيتومحبت، انمقردنمودهبود




 تشويقواستمر اررضايتمحقربندهـى باشد．درامانخحداباشيلى．دعا گوى سضرت عالى هستم．
 اقدس روحنافداه و نايل افتخار دست بوس حضرت مرت مستطاب اشرف امإبك اعظم روحى
 كشيل وباكمال لطف مرخصم فرمودند．در هـرصورتخوب خششنود بر گشتم．
1－نكنٌ تازهاى است در بارة كتاب احدكهيكسى نیىدانست．（1－1．）

اين عريضه را حون مستقيماً محل اقامهُ حضرتعالمرا الما نميدانم
به توسط حضرت اجل آقاى مشير الملك＇مى امرستمر． اگگرمرسمت فرمايندآدرس بنويسيد مستقيماً عريضه مى مىنويسم．




 جنرال سالاديوف و خانم شبطان را تبليغ سلام نمودم．نحيلى متشُكر شدند واعادة جواب به توسط بنده نمودند． سلام حضرت عالــي را به عيال نحودم تبليـغ نمودم ．افسوس مى كند كه نتوانست حضرت عالــى را چذيرائى نمايد．به اميد آِينده

مشعوف است．عرض ملام دارد．


 ملاقات ممتد وطولانى هستم． بندةمخلص، عبدالرحيم تبريزى

19．Y r
米米料




 بـ
72

وُدايت شوم، خيلى مسعود ومشعوفاز زيارت خطط شريف و



 بود. اذشاءالله به اجراكوراريفه كاملا موفق شدهئيد. دراسلامبولمعلوم است در.سفارت كبرا تشريف داشتهئيد و ازالحان خور آي آيند اشرو






 بنده نيز ازسفربو كارست محرومم. يسحرمان طرفين البته توليد يأس

 بازارى نيزازجرايد ايد فارسى مطالعه مى شورد. گوريا

 مقابر بشوند. همالهُ سياسى بارسال بند
 از وحشت اطراف حگَونه عوض سلسالقول سلسالبول آورد و از

ميان به دررفت．خحواستآشى بيزد ولواشى بفروشد دريزى او وارورنه شد．بادو كاف دريده وبريده به تمسخراروپا برافزود．
 عالى نيزدر نهايت استقامت وابتهاج جون نگران بودم كه هحرا رقمى مرحمت نفرموديد وريد ورسيد كتابحهرالاطللا ع نداديد．شكرخخدا راكهآ اسوده شُمر．

 ديگخر ندارد، نهديله و نه خوانده؟ مستدعـى توفيق و صحت و اقبال حضرت عالى． مخلص قلبى ودوست واقعى، عبدالـرحـيم تبريزى צץ مای روسى شّ•19، شوره

米米米
 فيروزى بود كه مُدده سلامتى ورود حضرت عالى را را از بيك تلغرافى





دعا گو وثنا خوان بوده و هستم.

اول ماى روسى به ويانه و بر برلين سفر كردم • امـسروز ده ده روز است مراجعت نمودهام • فرمايش عالى كه در سفر اول مرقوم فرموده VI

بودبد (الرفيقثمالطريق «) را جندين بار تكرار نمودم.
احوالم حمدخدا را خوب است. حشمهايــم روز به روز كم
نور مى شود. اگگر نمى نــوشتم يا نمى خواندم يحتمل بهتر میشد. امـا
جه فايده كه نمىتوانم از غذاى روح خود بـى بی نصيب شوم. كتابب(مسالكالمخسنين) درمصرطبع مى شود و درشُرف اتمام است. اگرجند روزى در قفقاى تشريف داريد مرقوم فرمائيد ميغرستم بخوانبد. هروقتاز حاب در Tمد قسمت حضرت عالى تقديم مىشود. نخو انده عرض ميكنم اين كتاب بدين اسلوب تاكنون در لسان شرق نيامــده و گويــا مدتى نيز ميماند. بعض مطالب در او مندر اور استكـه بايد مكرد خحواند و هرقدر تكرار كنند،معنى ديگــر نتيجه ميگگردند. يكى ديگرنيز در دست است.خدلا توفيق اتمام او را بدهد. ازنحدا استدعا مى كنم كهفيض شرفيابى حضور مرعالى را دريابم،

ولىاسباب اورا فراهمنمى بينم. تاخداى مسببالاسباب جه بكند. در اروبا با ملتزمين ر كاب همايونى و حضرت اتابك هــالاقات نكردم، اگَـرجهاسباب هـر دوجمـع بود. الا از بس از كسان متأذى

 شرفيابى حضور گَرديل. نمىدانم در مراجعت شرفياب بشوم يــا نه رأىحضرت عالى را ميرسم وازهحالات صدر والا اطالاعى را منتظرم. يقينا گرصحبتدورموندو دالناروكى راحالا بار ديگگربخوانيد
 راهTهنمانجور ازطرق بينالملل خواهد بود.

شكر خدا هـر Tنجه طلب كردم از خدا
بسر منتهاى همت خــود كام امر ان شُدم
دست غيب حمايتآخسرى خود را به اين ملت بدبخت سكنئ وطن محبوبمانمود. صور اسرافيل حنان دميده شده كه احدى مدمفون قبور جهالت نماند كـه سربر ندارد واز سوء أر اعمال خويسُ متوسل
 Tانها از ((نفحتفيه منروحى ") نيست لهذا از صور اسرافيل نيز بيدار
 بارى از خداوند صحت و اقبال كامل بيزوال حضرت عـر عـا
 جرايدآلمان از بنده تفصيلاتنوشتهاند. عكس مرا مرا گَذاشتهاند.
 عجب ملت باهوشى است. من ننجاه سالدر روسيههستم مرانشناختند. در برلين يكماه شُناختند
 برلين بامتر جم روس رفتم بهير افسور طبيب. نگاه ساعت هشت يكبار ديگُربيا. بسىنوبتشاريما را را فبول ميكنم. رفتم. نيم
 ديروز دادى كافى است. مسن مى خخواهم يك يك نغر فارسى دان دان بيداكنم به ديدن شما بيايم. آنوقت باز به من يول خور اهيلدواد


 خطط قديم نوشته شده است: עاز اردبيل تاريخ خرو
 $Y^{r}$

بعد بيرونآمليم．مترجـم به من گڭت ميدانى يرافسور به من

 واضح［و］معلوم است كهمردعاقلونوديسندهاست．جون ونـون من نميدانستم


 هخخلص قلبى قديم، عبدالرحيمتبريزى


米类米

ديگگر نامهاى است از طالباف به｜مين الضرب（ حاجى حس حسين－ آفا）دروقتى كه درمسمكوبودهاست وظاهراً تصهد سفرىبهتهرخانشانوره كرده بودهاست． عمدهُ مطلب اين نامه اشارهاى است كه به خريد حرود اسِاتسربى براى حاجىحسين آقا كرده است．

米粦米

فــدايت شوم، مكتوبمحمبوب وهم دروجهاروسى و دومنات وجه حروفات سربسى امروز شرف وصول ونـول بخشيد．از سلامتى مزاج مبارك و از مرحمتهاى صميمى حضرت عان عالى مشعون و سرور وشد
 جهارم نيز در راهنماى كثاب 9 （I（I M ）جاب شـده است．

منتظرم كها و آنحه ازدست بىبضاعتى و ناتوانى بنده بر آيد درميزبانى وخدمت

گزارى بهجاى آورم．
از ملاقات حضرت عالى شهدالله جشم تحصيل كنم و تقويهُ روح نمايم．اگَرهم معارفهُ ماديرشد يُلد يقين بدانيد كهبى غش ودلِّذير مى باشد． مساعى بنده فقط تشويق و ترغيب جو انـي بهترقى ملك وملت ماست وحضرت عالى را از اشخاصى كه تاكنون ديلدام امتياز مىدهم．
 نايل موفقيت تذكرهٔ خيراخلافن و شُونــات تـاريخا مال و．．．قلب سليم را اختبار بكنبد كـه دراين نشأه فيض تحصيل او بسيارسهل و ممكن است．
 آقايان حاجى سيدصادق آقا و Tقا ميرزا نعمةالشه عرض بند گیى دارم． در امان خدا باشيد．

مخخلص قلبي ، عبدالرحيم
9 يون 19 －

米米米

امينالضرب بريشت اين مكتوب نوشته است： قبض جناب آقا ملا عبدالرحيم طالبان مقيم تمرخحان شوره است كه وصول وجهى را كـه بابت قيمت حروف طبـع كـهـ توسط گماشتگان رضايف در رشت تحويل امينالنجار دادهاند نوشُهاند． Yo

وجه را از مسكو توسط بانك دولت روس فرستادم. اين كاغذ را هم بهمسكو در جوابسمن نوشته|ندرسيدهاست.'
.
-1-
نامهاى است خطاب به مدير مطبعهُ خورشيد استانبول.
تمير خان شورا
فدايت شوم، طبـ كتاب احمد را بنده به جناب عالى وا گذار
 عرف و ادب و انسانيت عمل مىتمايلد كه بلون الذن و اطلا ع بندهو
 است غصبنمودهاست. بنده وسايربن ديگر چهه اميدز حمتمى كشيمو درراه خدمت به وطن مقدس به بذل مال وجان اقدام مى نمائيم؟ هر كس آنكتاب را بگیرد و يا بخواند ممل اين است كه مال

مغصوب ومسروق خريلده وخو انده است. حالابنده چه مى تو انم بكنم. از شهما متو قعم كه بها Tقامحمدطاهر بخوييد و از سانب بنده خو اهش كنيد كــه هرا و بههیه وليل اين ظلم
 الهاكمين است.
عبدالرحيم تبريزى
'IMIA

Y- Y
-r-
ناهه به ميرزا حسن رشديه مدير مجلةُ هكتب
 ترجمههاى خود رادر حال حيات و كتاب مساثل الحيات و مسالك المحسنينزا بعد ازوفات بهاختيارجناب حار داحى ميرزاحسن مديرمكتب
 احدى حق ندارد كه حقوق و زحمات ادبيات مرا غصب يا تصرف


 ميرزاحسناست نهاخلافاو ـ بعد ازايشانطبـعمهه مؤ لفاتبندهبىاستينا آزاداست.
عبدالرحيم
A M محرم الحرام

$$
\text { | } 1 \text { الححاق شند نكتثه }
$$

بس ازنوشتن اينشرححال كه نخستين باردرسال. هپادرممجلهٌ يغما به هاب رسيد،اطلاعات ديگرى در احو ال طالب آوردهام كه درينجا الحاق مى كنمر
 تصيدء مندرج در صفحات قبل ممكن است از مدراد ازعهد جوانىجنين به ياد دارند. Y- درشمارة 1- مجلهُ مكتب، ش Y ص Y (صفر بر Y Y (ق). YY

درايام استبداد، صغير مقالهاى باامضاىعبدالر حيم تحت عنو ان (اتبريز !
 طالبافدانستهشد ازنقل Tنخوددوارىشد. علاقهمندانمى تو انندبه آنجا مراجع4 كنند. rــ سه رباعى از طالباف در رورزنامهٔ ادب (سال اول صفحهُ
.
 (امينالسلطان) را درصفحات • PIY-Y كتاب (اسناد سياسى دوران




 منسیى اتابك راهم بسسندد وازعيوباساسى مبرى بداند. طالباف جز ايننامه درسفرنامسهُ آبگرم نيز ازاتابك تمجيد و تعريف كردهاست و همحچنين درمقدمهُ نسخهاى از از مسالكالمحسسنين كه بهخط خويش نو شته و آنرا بهاتابك اهداكرده بودهاست.
ץ|- مآخذ و مدارلك ديـكر


$$
\lambda r \Delta-\lambda|\Delta, Y \cdot|-q q \mid, \Delta F \mu-\Delta \varphi q, \varphi \Delta \xi-Y \Delta r
$$

آرينيور، يحيى:طالبوف. ازصبا تا نيما.تهران، •هץ| . جلداول.
ص•Y-YAY

YY-r^
 - سץ|) و بعلدر لغتنامه دهخدا وبعد درسواد و بياض جــلداول (تهران

افشار، ايرع: مسالكالمحسنين بسه خطط طـالب اف وعكس او.

اكبر حامل، مهدى: ميرزاعبدالرحـيمططالبو ف. آذر بجانانآذر با با يجان.

بامداد، مهدى: عبدالــرـحيم طالباف. جلددوم. تهران، رشيل ياسمى، غلامرضا : طـا

$$
\text { YQY-YAF: }:(1 \Psi \cdot Y) Y
$$

رئيسنيا، رحيم (و) عبدالخسين ناهيد: ميرزاعبدالر الر حيمطالبون
نعرشى درهنروادبيات. دفتر اول (تابستان (

 طالب اف :حندمكتوب تاريخى. ارمغان. ب(1 - 1 (1): gry-ryf طالب اف :مكتوببهابوا القاسم مرتضوى. اوراق هريشان. تبريز،


طالب اف :نامهاى ازطالبافبهدمحمدابراهيمخحان معاونالدورله.
 طالب اف :مكتوبهاى حابِ نشده ازطالب| (بهاهتمام ايرجافشار. راهنماىكتاب.


طالب اف :يكنامهُ تاريخى ازطالباف تبريزى. بهاهتمامنصرت
اله فتحى. نتين. شو (ا طالب اف: مكتو بهـاى طالباف . سواد و بياض. تهر ان، جلد دوم: صMA-YMA طالب اف : [نامه بهاتابك] . اسناد سياسى دوران قاجاريه . تأليف ابر اهيمصفائى. تهران،


$$
\text { شץ: } \ddagger
$$


قهرى) شسץ: |Y-I

 فتحى، نصرةالتّ: يكسند منتشر نشـده مربوط بهتاريخ مشروطيتيا




دورهٌ دوم (IFYף): شץ: YY-Y

مدرس تبريزى، محمد على : طالباف. ريحانةالادب .جابیدوم. جلد جهارم. تبريز ،بىتاريخ.ص14


كتاب احمد. با معدمهٔ باقرمؤمنى. تهران.سازمان كتابهاى جيبى. 1448 حاوى دوجلد كتاب احمد ومسائل الحيات وقسمت نحاتمة نخبة سيهرى ویندنامةُ مار كوس قيصرروم و معدمةُكتاب فيزيك يا يا حكمت طبيعيه ومقدمةُ رساللُ هيشت جديده

米 جابٍ دوم: تهران.


تهران. انتشارات گام. צهات ال مسالك المحسنين. با مقدمه باقر مؤمنى. تهران.سازمان كتابهاى
. IMFY جيبى.
** جابِ دوم:تهران. I I • (ادبياتمشروطه، شا
§ -

دوست فاضل آفاى فخر الدين نصيرى امينى نسخهاى خططى از مسالكالمحسنينطالباف (و به خطط او) دراختيار دارد و ان نسخها
 سال $A 1$

حابِ و نشر آن بسه خط دستى خود نوشته بوده است و عكسى هم از خود را بدان الحاق كرده و به امينالسلطان（باشرحى كــهـ در اور اون
 امينالسطان براى اهداء نسخه نوشته است نقل مى كنيم．

米米类
ايان تأليف محقر و مخختصر را به محضر انور معارفبِرور وزير بى بظظير كافى و غيور و سياسىدان صايبالتدبير حضرت اجل اجر اشرف

 معنى كتاب و افتخار تاريخى مؤلف برافز الفايد．اميدكه لطف قبول عالى راكه بهترين اجر زیحمت بنده استد است دريغ نفرمايند．
 از معارف موروئى يا مصنوعى نيست ، وظيفه نمى گیريرد، حامل امني امتياز و لقب نبوده، استدعا و تمنى از هيج كس نتموده و نمى كند．درارئن
 مضامين كتاب بهتريندليل بىى غرضى تقديم كتنده و امتياز كمتر

 اجراى منوبات مقدسه، ترقى وطن محبوب را با بهحضرت اجل اشرف

استدعا مىنمايم
 مىزذنم بوسه مى كنم تقديم جـه كند بينوا ممين دارد هندروز ار زمانهباتو نساخت زين

وطنامروزبرتو محتاجاست هوريز

 |-| ا- ع،عبدالرحيمتبريزى'

بهجاب رسا نيلدامام.


 به منا بعت از آنها،ممان راكه Tنها آورده بودهاند آوردهام.

## -1-

ايضاحات
در خصوص آزادى

در تحقيت معناىآزادى

بنام خداوند بخشايندهُ مهربان
اين كه مى گويندبه ايرانى حريت دادهاند معنى اين كلمةنوظهرود
 مگر ما مقيد ومحبوس بوديم ما را مطلق نمودند

 حل اين مسئله براى ما خالى از انـئى اشكال نيست. زيرا درا در مدارس و كتب ما تاكنون شرح و بيانى در معنى اين كلمةً مجرده نتوشتهاند
 ما مى نمايد.
جه اگر غير ازاين بود وما از معنى اين كلمة مجردي

 و از انععالإنكه بادستخالى سرزده حهسان داخل جر گَهُ ملل متمدنه AY


 كبير حريت واجرایوظـايف مقدسةٔ او مىتموديم. آن وقت بـهنيل
 مى سنروديم و حالت وجد و سما عخودمان را به اخلافت توصيةامتدام میىداديمر هرايرانیمعنىدان كه درمطالبآتيه اند كى تأمل فرمايدبىترديد صدق قول بنده را اعتراف میى نمايد.

 بقابد، اشرار بزندبكشد بجابده هر بیى اسواد هر جه بهخيالش بيايد از

 گنجيد اورا براى مردم جحون كلمات Tسمانى واجب الاذعانسْمارند،





 مانع فول وفعلاونيستو آفريد كَار،درخخار ج قوها
 جه رسلدبه گرفتن و دادن. خوانندهُ هحترم اين سطور مىتوانــد بى تأمل دريابد كــه اين

آزادىهميشه با اوهستوبوده استوخخو اهل بود و از تهت|مر گرفتن
و دادن بيرون است.
بازمعلوم نشد كه آزادى داعىوجد





 يعنى شرف خود







 را تمجيدنمايد، ازآبادى بالاد و تميزى معابر و اسواق ماق مداحى




 سيصدهزارنفر كارخانهدارد. باقى همه فتير وجاهل و بدتـــر از ازآسياتى 19

است. اما خون درتجارتتنخو اه روحانى همه دريك رشته كارمى كنند يعنىدر حفظشرف و ناموس و ادب متفق و متحدومعاون يكديگرند از اين جهت منافع افتخار اين ثروت راجـع بهعموم ملت است.


 را تشويق كند. زيـر افقيـر و غنى معنى حبـوطن را در مسلك واحد


مى باشند


 سبب منضوبىماشدكه از اينثروت روحانى منفك شديم و بهاينذلتو

نكبت تاريخى قرون متعلده مبتلا گشتيم؟ جواب همةٔ اينها را مورخين بى غرض بر اي ای اخلاف مسعود ما





 دواير بىفضل متملقين و خائنين گرديد. فقط بنابه اهميتامورخار جه، در رأسايناداراره بالنسبة اشخاص

قابل مىتنسست. ولى هرجومرج كلئّ اوضاع او را نيز در مدار نفـع

 تا ذرة آخر تاراج بربريان گَرديدير محض اينذكه در بازار تجارت ملت عوض
 رابه انبار خزانهُ سوء اخلان بيان بيشتر ازحد همين كفايت غارت و تاراج ثروت روحانى ملت رامـعسى زا زايد در ثروت جسمانى ملت ما مجرى ومعمارو


 منقلببينقلبونه.
در اين بين فضل خدا شامل حال مظلومين گرديد. پادشاه نيك






 كهالانمو جوداست.تمجيدمى فرمود، تشويقهى نمو

 حضور شدم، نايل جندين رأفت و رخمت ملو كانه گشتم.

منظور ازنگاارشاينسطور ايناست كه اينیادشاهمغفور متدين

 سهردة رياستاو بودنداز ذلت اسر اس:بداد آزادنمايد واز إينموهيت سلطنتايران را بهخانوادة جليلهُ قاجارى تيولابدى بكند.
 مى گذذريم اسباب تعويسقمى وبود. تا اينكه اوقات رهن طبيعى خحود را

 و معدومگرديد.تا مظفر الدين شاه عادلبه اين لقب شاي رايسته نايل شدو


 منهيات، يا مستبدين مشل سابقدر گَرفتن وبستن فقر ا دارد يا مى انیو اهد داشته باشد.
اين آزادى چنانكهبارها گڭتيم شرف و ناموس وادب است.


 از همه منهيات برهيز كند و به همه اوامر اور اطاعت مؤدب است. عوايد اجداديى را دوست دارد رارد. معاونت ديگزان را واجببشمارد و در اقوال و افعالخود هميشه مراعات اعتدالنمانمايد. وبااندك تأمل معلوم مى شود كه همه بايد در اين مسلك مستقيم باهم شريك و سهيم بشوند واقعاً اين ثروت عمومىاست كه نبايد كسى دراو خيانتبكند.

هر كس از اين مسلك منحرفباشد و منمرد گردرد البنه منفود و مسئول و مغضوب عموم ملت مى شُود و در اين مسئوليت شخصراورل ملت با آخرين فعله مساوى است.





 غيبت بهدر آيد. وپيملاءاءالتالارض بعد ازان نه تنها سكنهُ ايران،جماد و نبات و حيوان اين ملك به يك درجه مسعود و بحمود هى شوند. از جماد مواد اد فلزى تفريق و و اني
 بحرى وبرى را از انقراض نگه ميدارند وحفظ حيوان ان املى را جون
 مريضشخانهما مى سازند. اگَر جنين است اينها را جز سعادت جماد و نباتوحيوان جه مى شود گفت.

در بيان مجلس شور ایى ملى

براى محافظه نمودناين ثُسروت، ملت ايران از ميان خودشان يكصدوشصت ودونفرمستحفظ انتخابنموده به مر كزوطن فرستادند. اسم مستحفظين راوكـلا و مجمع ايشان را مجلس شوراى ملــى . نهادند
قبل ازاينكه ازمحسسنات اين مجلس ذكــر كنيم اول نو اتص او
را مى شماريم.
.يكى آنكه پادشاه خلــد آشيان حون به رحلت خورد ملهم بسود

 ازاينجهتانتخاباول درخور نیانكات مطلوبه نشد.

 دايرهٌ انتخاب قسمت شده ؟ سرحد دواير انتخاب چحگّونه مشخص گشته؟ همهُ اينها باحدس وقياس وتخمين ساخته ويرداخته شده كهبعد

از نفوس شمارى و تشخيص ايالات جگَو نه كه وعده نمودهاند تحقیقاً
 و كلا ازروى كمال دقت و صداقت عادلانه ملاحظه و مراعاعات شـا شود تا تا تا
 محاجه بهميان نيايد واحدات احداث اشكالاتلات نكند.
 مى طلبند. شايد عمارت متبر كه مورث افسوس و هـار مخار جون مقننين ملت عاقلند، يكفيهم الاشاره. و كلاى آنها كه اين مطلب در آينده راجـع بهايسان است محـ






 البته اقدامات خارج ازموضو جلب عصبيت مىنمايد.

 وضـع قوانين و ترتيب وزارتخانهها مسئلهُ ديگرطرح نمايلد و مطالبهُ ديگربكند.
 كه ديروزنصبشُده به خيانت مهم نمودن وعزل اورا ورا خوا استن، يا از
 40
 تكرارنمودن استقر ارهمان استبداد و نشان داد دادن مشا قبل از مجلس نيست؟ و اينها را مستبدين قديم آگر حر كا گويند صحيح وحقيةت نيست؟ ياو كلاى محترم دردفاع خود

اسلحئ نظرى حربئ ديگريردارند؟
 تقليد فرنگیرا جايزنمىدانند، ولى قانون اساسى مى رخواهند.تا تاكنون
 وكسى نيست بخويد كه مجلس و كلا از صنايع كدام كارخانه است؟







هزارفصل قوانين بايد حندين سال قيل وقال بشود.



 تمكين جواب عرض نمايد و مسرخص بسود ، آن وقت وزيرى كه
 اوست شانزده ساعت ديگگررا بايدكار بكند امورات و كارهای مسئولى واقعى خود را كى درست نمايد؟ يس مطالبهُ اين مسئو ليت صحيح

اگگر ايناستكه وزير دردايرة مأموريت خود خيانت كرد يادر اقدامات خود در حقوق معينه افراط يا تفريط نمود ان وريّ ورير مسيول

 مستو لند. اما اين مستوليت را مجلس بعل از وضع قوانين خقَ مطالبه


 : سوم بايد بهدامن معزولين اول ملتجى گشت



 فعليت او وقتى ممكن است كه وكلا از ميان خودشان ذريك روز به دولت سى نفرشخص وزيرمسسول بتواند نشان بدهـد





 T T ان وقت وزرا خود مجبوراستعفا مى شود. حمد ندارا اين مسئوليت يعنى فرقهبازى درمنجلس ايزا انها و استقبالا"نيست و نخو اهد بوذ. ايسران يك مملكت، يك، فلت، يك ar

مذهب است كه احتياج ومنافغشان واحد است. هفتم در كــدام مجلس دنيا دويست نفر تماشاخــــى درمبلس مى نشمبند. اگرمستهعين خارجى لازم است بايد اول براى ايشان غرفه درمتكرد.





 نحووج بايتخت وبلاد معظمه را يوميه كرد.
 اهل هول نداريم • از كجا همةٌ اينها را درست بكنيم • بنده عرض


 بول نيست استعفا مىدهم وخود را درانظارملت بیى غيرت وبي وبى كفايت به قلم نمیدهمر. موسيو نوس را نمى شناسم ونديدهام. ولىمىيدانم قابلرجالى
 سند دارمكه خود خحيانت بزر گیى استر است ازتيريز ومراغه وطهران به هر هـي
 شعيات دولت ايران (پيوسته)) بهترمنظم بود. بنده منكر استخخدام دجال خارجه نيستم ومعتقدم كه رجاللداخله

بقدر كفاف نداريم، ولــى منكر كسان مقلوب خارج

 جون كلام جر كلام نمود معترضه شدر شد







 دراين صورت باز آنها كه درينجاه سال دورة
 بلندى كشيدند و اقتبانس ايرانى رأ مانـع شدند راند، ملعون و متصر ابدى مىشوند نه ملت مظلومه بیى علم وتهبه.

درفو إي مجلس شور ایى ملى
(اعيب مى جون كه بگغتى هنرش نيز بگوىه) • هرايرانى باسواد
 فقرا است.عالم نيست اما جاهل با اطلا ع است. هر اسه مسوده مى ايكند

و عيبجوئى مىنمابد فتط براي اصلاح اوست. ا گردر اعمال و اقوال دايرمنافع ملى (پكرتيكهه) تشريح معايب

 تشريح معايب و محخسنات دارد.




 گرنه مدح با قدح بى علماز امثالبنده فضولىممعدود است.

رجالاين مجلس كه و كلاى محترمندبى ترديد همه عاتز ورصادوت
 هست كه تنها به ادارة يـكمملكت مستعدو كافىاست، خصو صأ حجع اسلام ملاذالانام سلمهمالسا
اين Tقايان تا كنون با اين همه تضييع اوتات كه علتُ بيستـر
 باز آنجهكردهاند داعى كسب تمجيد و ترحيب نحارجى و و هزار تشـير و امتنان داخلى است .
 در هيج نقطهُ دنيا در ميان ملتى كه هيجَ گونه قانون عرفي

 هست طورى Tان الفاظ تر كيب شده كه در وقت لزوم مهؤآنها بمنغع

حقوق ملى مصرح يا قابل تأويل است.
 فقه جديد و حقوق بينالمللمىباشدكه ما مىتوانبم به او بياليم وفخر كنيم •
بنده عقايــد او را مئلعقايـد نحودآشنا هستم و صدامت او را
 (ااين نظامنامه تالى قانون اساسى استه • همانطود هم هست. هحون قو انين كليه حاضر نبود برایتقسيم حقوق ادارة ملى بهتر از اينوضـع امكان نداشت.




بينى و نككته سنجى نموده و در تصشيح Tاخرى مششكلى را حل كرده

 مهمل مىباشد. شخصى از رجال معتبر درجهُ اول كه خحد

 انواروجدباطنى راقم محترم مىتابيل.

 بلى علماى دنبا بايد مبحث جليديى به به معلومات

 ايران قطعاً قبولنكرد ؛ ممكنندانست، محالشمرد، و زيرلبىبهنيمخند مى گیفت ((مهمل)، .
اما بعل از دوسه مجلس تجلاى انوار كغايت مجلسبان تلـووب



 نشانبدهدو آنجه ما گَنتيم باورمنى كنند كه علماز ازعقل مى تراواودو ايرانى اعچل دماصرين است.

درتكليفو كلاوملت

قبل از سُووع به مطلب عرض مى كنم كه اطلاغأت و قُلم بتده

 فسردهTنیه میىدانم مى گويم. بديهى است و كلا بهتر مىدانند كه همه اقوال و افعا افعال ايِشانْ در
 خصوصاً نفوذ كلى دارد و اقوال و افعال هيئت و كلا نه ملت ايرلنا حجت مىباشد. اگَراين مسلماست هرو كِلجسامتتكليفنخودرا با اندلُ تأمل مى تواند مقياس صشحيحى داشته باشد.
 بنشينند درمصالح امور ايشان شور كنند ، قوانينلازمها را وضـيعنماينـد
 عملادارة ملت ميان و كلا وحكومت و استغرار آمرى الولىومأمورى

NeF

اگگر اين مسلم است هر وكيل با اندك تعمقوسعت وظيفةٌ خور را با اسب برفــى خحـال خود در استمرار چنـد روزه مىتوانـد سير . نمايد
ارائــُ جزيُّات ايــن وظيفه و تكليف جون همه و كلا از بنده هزاربار عالم و مجرب هستند اگر فضولى نباشد اقــلان اظهار بديهى

بنده مى خو اهمدقتو كلاى محترم را به مطلبيخارج ازت ازتكلبف و وظيفه ايشان جلب نمايم كه قبول و تحلبهُ او از اجـرانـراى وظايف و تكليف و اجبتر ومقدم است.
اين مطلب اگرجه درصورت هيجِ ربطىبه تكاليف و وظاثف آنها نـدارد ولـى در معنى اصل و اساس بلكه عين و ذات تكليف و وظيفهُ ايشان است.
بـى شبهه بايد اول اصلاح ايــران از از شعبهُ ماليه ابتدا شود. بنده

 كه هيزیهست كه اسمش ماليات است. از اين ماليات آنجه هرروزن عايد مى شود نقداست، احتياج به متحصل فرستادن و ناهار حاكم را ورا ورا

 روسيه را نيز ازآن شعبه مىدمند.
 كهه نهدهنده روى بول را ديده ونه گيرنده' و حسابش باكرامامالكاتبين

هيَج وزيرعالم استيفاى جديد ومحاسب مسلم اروبا نمى تواند آنها را به تحت جلول بياورد كه بيننده خيزى از اوبغهمد و باقى وفاضل او

را بداند.
به و كلا در دانستن آنحָه گذشته تضييـع اوقات ده ساله بیى لزوم است. فقط بعد از وضع قانسون، خغـائنان معروف را را با سند خيانت
 تأديه محبوس مى كنتد. ولى و كلا هر اقدام مجدانه دراخلذ و صرف ماليات ودروضع مالِات جديده به|مو ال غيرمنتقله با موارد غيرمستقيمه و تغيير ((اسستمم)"







 تنبا كونيزجاى دقت كلى هى شود.



 يعنى تاخدايك معدنطالئى براى سعادت ملتما كشفنتمايدعلى الحساب

معَروض خو اميم بود. جون منظورسخن گفتن درخصوص ماليات نبود مطلبر اهمين

جا ناتمام مى گَارم، زيرا خوانندة محترمحقق دارد بگويسد كه اينها همه بديهيات است. بس آن هطلب كه جلب دقت نمايسد كو و كدام است بلى آن مطلب راعرض مى كنم. اما خود را نيزمخلوط نموده

و بعدازين (پا و كلا) خحو اهم نوشت.
درابتداى اين صحبت اول بايد بغيو ئيم كه (هماو كلا) درمصصالح

 ملت وتربيت ملت است.
هرهجه بكنيم بايد دراين دايره باشد وهر جه


واجب شمارد.

 ممكن الاجـرا است . صعب نيست سهل است. شـخصى نيست ملــى است. ودراين هسائل وسعت نظر بهاحدى برسد كه غير ازممصالحس الحكنه،
 و مسعود گردند.

 هر وكيل كه مبعوثّى خود را بدين سهمت اقرار نمايد بايد در در

 كه دست خدا برا انگِيخته كـه بروند حقيقت اسلام يعنى عــدل در را در

جائى كه مملو ازظلماست انتشاربدهد. خنين اشخخاصـى بايد اول همه
 ازدوغذا بيشتر به سفره ;گذارد، لباس ارزان مال مملكت را بيوشد،
 كسى نكند، ازشكوه وتجمل صرن نظر نمايد و هر جه دارد بيندازد

بششكند.
وتغيبرات اصولىواساسى درقيودات تبذيرواسر افبىى شعورانه
 به اين شرف قناعتنايلديد آن وقت دروضع قو انين ملكيهوعسكريهـ،



زمينةٔ همان ساد گی وقناعت يعنى سهو لت ميعشت می شـود. ما جون مسلمانيم اسباب و طالا نبايد استعمال بكنيم. ما جورن

 اسراف خود بشويم ونعمت خدا را ضايـع نمائيم.







 تر كمنى اگَبيخ خهيانت را بآتش اعتدال و ساد گیى نسوزيم جطور foy

بيش بندى مى كنيهر.
 تسهيل معيشت اوست . زيرا ثروت و علم تالى قناعت است. اين همه
 ايرانى مؤيرنبود


 به قناعتواصل علم اقتصاداست كه علماى اروبا هنوز اورا مىجوبيندو ريدا نمى كنند.
درفو ايد ايننكتهٔ قناعت وسلب تبذير و اسر افـوشُكوه، اگَـر

 نيا كان ما مهلى بودند نوظهور نشهار ند ونسنجيده منكرنشو ند.




 مى كرد اورا بیادب مىدانستند كه زياد مى خوردد!

 هى خورند و قبل از سير شدن دست مى كشند، از آن جهت مهرد مـريض

1- طـهنه برامير بهادرست (1.1.)

نیىشوند. باز فلم مى خو اهد سر كشثى بكند.

تربيت اطفال تا ارتقا به عـرشه نظا



 مصرف جديد ياحدفقرا! است ير هيز كنند.


 شخصى راحد دارد باز محدود ومسئوليم.

درييان تكليف ملت

ملت ايران،حالا همه مىدانندكـهـ اين ثروت افتر افتخار حريت از اجداد ما ارث مانده و در خزانها سطوت شخا كه هروقت ما بالـغ شديم و مطالبه نموديم بهدست ما ما بسيارد.





 يكصدوشصتودو نفر و كيل گذاشتند. در اينصورت اول تكليف ملىما اين است اسه حق مسترد خود




ذلت ابدى خو اهد ماند.








 ده هـزارو ثانــزده هـزار تومان يا يك تمجيد خـيد خارجهبهنشان مرصـع نمى فروختتند.

 عصر (ع) دارد. دشمندوم كه هزاربارقوىتر از اولى است بی علم و فقردوحانى يا ضهع ايمان ما مىباشد ، يعنى به حسنات و سيثات تكاليف شرئى وري






 اغنبارا دعوت نموده اسبابششكوه خود را نشانمىدهيم• برایفرو ختى

يك قران جنس ده بار به لغظ جلالـهه قسم مى هخوريبم. شهادت درو غ مىدهيم. يك برادر محتا جخرج يوميه است يك بر برادر يدك بمى كششدو




((وای اگگر از يس امروز بود فردائى)".
 احساس علويت ما يكجا هحوو نابود گشته و در و اقع زنــده هرده يا جماد متحرك شدهايم.




بههمان سهولت كها Tمده بود با همان سهولت نيزخواهد اهد رفت.




متفقاً مساعد باشيم •

 شده كه همهُ ايرانى بايد معاونت




 دزدى كند مال برادر خود را مىزذدد. سابقهمه دزد بود إما حالاهمه

 باحضور ناظر بلاتفاوت كار بكند تا مزد بر او حلال



نمايد وخدا را رزاق بشناسد كه در كسب حلال بر كت است است
 مردم را با اسبابهاى بیوجه و قماث قلب فريفتن و عمليات مملكت را از قربانداختن شرط اسلاميت نيست.









 و مردم را به سهولت معاش و تــرك تبذير و اسراف ون نه اينكه توصيه
 شرعى و قانونى بكنند 1- اصل : میداند.

IIr

نحلاصة. اينهمه بيانات اينست كه هرايرانىبايد بداند كه شرف نفس در تز كية" نفس وحسنا اخلاق است، يعنى درنهميدن معنى اسلامر الام تحصيلاين شرف را نه تقليد لازم است نه معلم • هر ذیىشعور هرو

 بكندكسى بهخود او كرد. آنوقت سوء عمل خود
 باشد تا تز كية' ننس وحسن اخلا ببينيد بعد از استقرار آز ادى جهقفدر نويسندهماى ناقص سواد
 شد و هرجهه بيعقل نارساى خود برسد خوراهد اهد نوشت.


 نانهزاد را خواهيم كشيد. براى توضيح مطلببدراينجا نمونهايراد مى كنمتاهرخور انتدها بداند كى نظارت جر إيدحرا واجب و آزادى مطبوعات درا در مملكتى كه
 معنى جرايد كه عبارت از نشرمحارف و تبليغ حوادث صادقه وتربيت ملت است حهـ گونه بهسهولت مبدل بهنشر اراجيف و اسباب توليـــد اشكالات مخخوفه مى شوند.
 جريده (إلحديده) نوشته بود كه حيرس مارخانانه را نگذاشتكاربكند. نهسال قبل بنده ازمكةُ معظمه مراجعت
1- اصل : تذكيه.

زموده در اسلامبولخحدمت سفيرشرفياب شدم (الان وزيرعلوم 1ست).'



 بيست كارخانهبهعمل مى Tید كه نصف اين مبلغ را بايلد در خارجه
 دولت روس مىتواند به مساعده بيرون برى اين مالالتجاره آن قدر

 دو لتى كهبيشتر ازمسافتسطهحى اير انمزار عحغندر كارى دارديهلو
 دوست را از فضبولى خود آزرده نمود. فردا دورنيست هيثـت متعصبه پيداشود، قبل از كارخانها چلوارىونتخريسىو كاغذاول كارخانهسوزنو ساءت سازى درست بكند. ازجهل هرجه مىنخواهى مىتراودا يكى مىنويسد كه بايد همه ايرانى شلم جنگگك بياموزد، مسقت كند، ورزش نمايد. حر ا؟بجهتااينكه اطراف ايران همه دشـمنان قوى

 كرور مرد اگگشب و روز كار كند و درثروت معدن طلاي ترانسرال
 مى شود كه نه جواب شانزده كرور لشكرروس مقتدرنه مقاومت بانصد زره يوش انگگليس را خحو اهد داشت. اگگر گوينده میدانست حرف اجوف را نمیزد. حال Tانکه 1- هراد علاءالملك است (1. 1.)

مادامالدهر ايران بيشتر ازسى هزار لشاركر نخخو اهد داشت. آن هم بر ای
نظم داخله دراينجا لازم استر اسر الـ
 را درست حالى شوند. قدرت خود وديگران را موا موازنه نمايند و در





 به زشتى ذكرنمود مغگربا احترام تمام. امهـا دولت روس و انگَليس و T Tلمان جون بـا خـا خالك ايـران






 اليران است.
حالا بيمنيم كه دولت روس و انگگليس دشمن يا دوست ما . هستند بنده عرض مى كنم كه اين دودولت اول ذـشمنما بودندو امروز دوست ماهستند.يعنى جه؟ ديروز دشمن اير ان وامروز دوست او حر اور شد

بلى ديروز اين دو دولت متمدنه دشمن جهل ما ، بيكارى ما،


 هزار صوراسر افيل دميده شده و هنوز اين مــدفونهاى قبور جهـالت برنخاستند، و گرنه دشمن مملك اريل حالا كهايرانى ازيكصوريعدل بيدارشدَ انهاجاجزمحبتومعاونتو
 با ملت بيدار وهشياردوستى ومحبت وكسب تجارت صد بار بار وا ملت غافل وجاهل وتببل و كاهل است. يكدلِل ديگِ كها نها دشمن مملكت ما نبودند، اينست كه آخر
 تجارت است.


 اين جنگك را مىتواند بدهد و بعد از آن هميشه از لشكرى دجال ور و
 بعداز آنبهاين جنگگ اقدام اولاد خودرا بهخاطر تماشا و تفنن به كشتن بدر بدهد وتلـن بس مملكتى كه معادن نجيئه ندارد ! رودخار وانههاي كشتى ورو ندارد! دمفرسخ مسافت هموارندارد! روس ياانگليس چحرا بيايدخنين ^ملكت را بگیيرد، بول بريزد، راه بسازد، مدرسه و مكتب بخشايد،
 بعدازبيست سال همه اير انى كنفس واحد برروى غالبين برخيزد واز

ملك خود اخراج نمايد؟ دومليارد يول ويك مليان لشكر كه به تصرن اين ملك صرفكرده ملت خودرا فقير نموده از كجاتلافى بكند؟ اگر منكرى جنگگ ترانسوال ديروزبود وهنوزخو نهاى ريخته در صحارى ايشان خشك نگشته اگَرجنين است هس مثبتالاعتراض كه روس و انگگليس دشمن مملكت ما نبودند و نيستند،حالا هم معاهدة جديلده كه درميان اين دو دولت براى تقسيم خطط نفوذ ايران' منعقد شده وجهاً منالو الوجوهربطي بهاستفالال ما ندارند.


 كردجام كه بعد إزمردن من نشرنمايد
 با وجود هزار آزادى خود را درم
 منسوجهٔ ايرانزا بيوشله ياعوض قند روس سبزه خود را را با جائى بخورد هيحج كس نه ملعى و نسه مانع اوست. اما مهه اينها را بايد
 خارججها ((بايكوت) [كنيم] يعنى نخريم و نفروشيم آنوق


 تلم Tورد، نخيلى ميزان صحيح است است آفرينندة بشربه همهٔ آنها ازنان هرخوانى وناطق هرزبانى باشد

روحى ازخود دميده و آنها را زنده كرده . زندگى عبارت از قيام و

 قبل ازمباشرى عملنواب و گگناه، يا شرف و ذلت او را به عامل نشان Aىددهد.

 يا مستوجب حد مىتواند ازما سربزند؟ با محتا جقضاوت وحكومتو
 افتخارى در دنيا وآخرت مىشود
در بيان قو انين|Tتيةُ ايران

قانونعبارتاز احكام ادازء دولتىاست. اما قانوناساسى عبارت از Tن قوانين است كه در او حقوق بإدشاه و رعيت معين است. ايــن نظامنامهكــه الان در دست ماست قانون اساسى نيست. فقط سندى




مانده
درچند جاى نظامنامه نام وزرای مسئولبرده شل ، وزرا يسش كه مسيول است؟ حدورد ادارة وزراكه معلوم نيست از جه مسئول است؟
 را اجرا نمايد
 بروات صادره يا مشارج دربارى بايديول بيدا كند و و بدهـدا منظور ايناست كه دريلك مملكت دوحكومت نمى شوده. كوسه

و ريشيهن در عالــم نيست. سلطنت مشروطه و استقالال،داعى خندة داخاه وخارجه است. مابايد قانوناساسىدواشته باشيم كه در آن اصول
 سناتور ، حقوزرا ، حقاستقلال دستگاه عدليه واضتح ومعينومشاريخص باشد. تا اين سند برقرار نشده نه و كلا هى تو انندكارى بكنند نه وزرا

مسئول هستند.
بخواند و راه ندادش كجا رود بیدل
ببست ديدهٔ درويش و ديدنش فرمود
اولكارى كه برایو كلاى ملت واجب استتأليفةفانون اساسى


 هحك تجر به آيد به ميانها.
 حاضر نبست،راستاست. اما تكليفو كلا و وزرا هم معلوم نيست،و

تا قانون اساسىنباشد ساير قوانين نيز زوشته نمى شود. امروز بايدمشخضص و معين و مبرهن باشـد
 رابهخود وزرا محولمى كند كه در دوماههر وزيرى (اير ايكت) قوانين


|جرا گَارده شود .

 كه دايرة وزارت خود را مرتب وحقوق خون

خود را مشخصنمود تا مسئولشود قبلاز اجر ا بايديك كرورمصصارف الئ او را به وزيرماليه حواله داد، در اينصورت البته اوللازماستبراس
 نشان داده مىتوانيم حك و اصلاح نمائيّهر
 يكجا باشد. يعنى مخار ج كلئَ دولت را كه ((بودجهه) مى كَوئيم بايد در يكجا ملاحظه نمود.










نگّ میدارد .
اساس ومنبـع قو انيناسلام قر آذشريف ما است كه مادامامالدهر برملتايران حلال اوحلال و حرام او حرام است. در اينجا حقداريم
 استף بلى جون معانى آيات قر آن را جز علما ديگِران نمىدانند ما ما


 قبل از اينكه ارائــهُ مختصرىدر كيفيت قو انين آتيه بكنيم چند

كلمه از معنى حقيقى عدل اگگر بنويسيم زايد نمى شُود. معنى لغوى اعهدل ميانهروىاست. اما معنى حقيقى عدل استقر ارحالتى است كه آر اسرشخص


تصصير از مصصرين است.
 بزند ، اگَر بزند او را سه رو روز بايند



 عدل نيست ظللـم است. ياكسى دزدى كرد شرعاً دست او را بريدند.

 دستاو را حكم قطعمىدهد، حال آنكه تحصصيل مالبه صاحبسمممكن

و تصحيح يد بهسارق محالاست. جساين عدلنيست، ظلم است. بعبارت ديخر جميـع حدود يا تنبيه كه درعوض تَار تصير معينشده

 جه ا گر ظلم ثانى را نكنيم آنو قو و بقاى نو عاست درمعرض خطر [است] وننوس خبييّه تمدن را هر جو مرج مى كنند .
يس عدل حقيقى كه نهظلم تصصيرو نهظلم تنبيه در اوستحتينانكه


باشد و نه تنبيه اولازم گردد. در اينجا ميدان سخن خيلى وسيع است، اما خيلى مختصر دو irr

سه نمونه عرض مى كنم: سزاى زناى محصنه قتل است، ولى وحجاب

 سيئات مستلزم عقوبات است.
اگگر با اين فقـرايران، از تجارت يك انكرور تومان صرف نظر نمائيمو كشتن خشخخاشرا قدغن بكنيم بهعدد نفوس ايران ان هرساله سى هزار نفر مى|فزائيم.
نفس ازدها است يا فيلي است كه صد زنجير تُدس را در يك
تكان مى گَلاند. هر هیه زنجير قايم است سلامتى نفوس بيستر است. يس اگـر واقعاً اصل عدل بيشْيَيرى امكان سيثات است قوانين آتيه

 تعيين شود.
ما نمىخوراميم در اينجا تفصيل بدهيم و تجربئ سى سالهُ خود را دراينخصوص بياننمايُيم ونسو نئ قو انينمعمولى



 سرلو حهُ حدود ايران باشد تا وقت تغيير او را لازم نمايد.
 كهمكاتباتزايدمدرميانباشد رو رواي

 مستعد انتك كهامين طويله را در كلمات قصيره ادا نمايد .



 وضـع نمودن و گرفتن ماليات و اخذ لشكر و استقر اض




 خيلى بايد وسعت داد.
در باب ماليات

اساسمالِيات اير ان ز كوة استوهون ماليات كه حالادر اير الت


 ولى بینظمى گرفتن او جميع فوابد و محسنات او را را در انظار مبدل به خسارت وسيئاتنموده. بايد همـن اساس قديم را بـ به نظم و تعديلو ترتيبآورد كه همه عايدات دولتى وقط از مداخل بانل باشد، نه ازرئوس تبعه يا نفوس دهاتى فقير دز ايران.


 دوم از منافـ تجارت وصرافىوصنايـع وكارخحانه وTآسيا وغيره
از قبيل آجر و آهك و گَجيزى.

سوم ازهعادن كه در اراضى ششخصى يبدا شود (در اراضىدولتى

معلوم است همه مال ملت است). جهارم از باغ، مزرعسه، كَوسفند ، الِلخى و بيشههاى املاك
. شخصى
بنجم از مواجب مأمورين و و كلا و مستمرى ديوانى و ساير


 يكماليات زمينى نيز گرفته مىشود كه دربلاد و دهات آنبيول بهصرف اني

مخارج محلى لازم است. فدر ماليات را كاهى بايد بيشتر از قدر زكوة ور و عمو ماً اندازة
 ولـى براى مهخارج محليه،منتخبين محليه در تعيين قدر ماليات



 سكنٌ طهران اخذذ نمود. ادارة بلدئطهران حتى ان ان عمارات سلطنتى و دولتى و مجلس و كلا ده يك مداخل آنها را قيمت نموده مى گیرد. همه عمارات بلاد ديگِر نيز همينطور مى شوند.






مساعىمجدانهو كفايتفوقالعادة والتصوربهخرج ندهدهميشه مقروض
خو اهد بود و بود و بود. اگر ما در شُشوواير لشكرى بيستوجهارهزار لشكر در معنى

 توبجى و دو مكتب سواره مرتب نمائيم هرنفرى روى وهم
 اين قوالب بىدوح كه جالا داريِّم فراتر نمى كَذارد.



 بايده داده شود.
ملت ما بايــد خا خود را بههمـت عاليه و نذورات كبيره و قناعت
 بزر گَان نتو ان زدبه گَاف.ه)

 ياد گارى نگڭاشت!

 درخصوصمكاتببومدارسووجوبتعليم كداميك ازالسنةٔنحارجيه و تعيين درجات متعلمين و وجوب اتحاد طرح تعليم و بىلزوم بودن 1- اشاره است به مجهسه ز:صر الدينشاهكه در باغشاه بربا بودهاست

ايام تعطبل تابستانى حتىدر دهات و وهره وهروساد گیى البسة اطفال مكتبى
 دادن حسن و قبح نمى كنم. مستوليت اِيندة اين عملمهم واجبى تسر معارن وتربيت رين

آبندة وطن را سربسته بهعهده علمایاين فنرها وا مى كنمر.


 (پ گمناستكه ورزش بدنى، بيشتراز Tنهه معتاد است بـه تكاليف T Tته ملتفت باشند.
اولا اطفال در حوضهاى مخصوص شنا بكنند.

 ثقل او را بيغزايند وهمخود سلم را برافر از ازند. سبم|سعار تربيترا اطفالهر روز
 حون بسيارجالب شوقوميل اطفال است مزيد حسوفوايد زياد است.


هواى صاف اطفال بيفزايِند بهتر است. در باب مكاتب نسوان در طهران ان مفصل سخن دراينجاعجله، جحون هنوزذكور مامكتبندارد بیلزوماست. آنحه لازم است مى گُويْم.

در بيان قانون أساسى

دولت ايران معلوم استسلطنت مسُروطه و مخصورص خار ارو ارو ادؤ جلبلة قاجار و ارث اولاد ذكور اكبريادشاه عصراست. فقطدر وضـع
 اولاد ذكور به عمل Tمد كه اول يعنى اكبر اولاد بادشاه استبه نصب ولايت عهل مجاز باشيُد.
همهنيسن در تعيين وليعهـى و تاج گ־ـذارى و تــربيت وليعهـ تصويب مجلس و كلا و سنا و حضور ايشان جــزو تشريفات وجوبى باشد
و درملاحظةٌ تعيينمخارج دربارىجون در اسلام تعدد ازدواج
 سلطانوقت زودتر از هيجلدهساله نباشدوتعداد اولاوى اور كه ملتبهتربيت
 از بطـن واحلد سحدى نتخواهد داشت و هرجه بيستر بهتر و محبوبتر

اگَـر اين حدود ملاحظه نشود و صادشاه عصر. مشل فتحعلى شاه مرحوم درحيات خود يكصدوشصت اولاد ذكور داش دانته باشدبا قانون
 و مال مردم مسلط نمود.
 اولاد خودشان را تسربيت نمايند . آن وقت بودجهُ ديگــر و مالِّانِ
 نان يك قران بـود ، حاللا يك من دو قران و بعـــد از ده سال سه قران

نو اهد شد .
درخصوص حقوق هادشاه شخصاً بنده طرفدار وسعت او هسنتمَ كه قدرى بيستر از حقوق ديگران باشد و ا اما جهون جالسين آيندهُ اين



 ذات اقدس او حغظ استقلال سلطنت را در استقرار اين اساسمدحكم عدل معترف مى باشد .






 1-

(اديمو كرانى) ايران و استعداد ايرانى به محبت سلطان و اداره جنان
مى گیردند .
ونتى كه سلاطين ايران نجبارا مى ستودند و آنها را به تبعشُخود



 به جافظى وطن خود مىدهد البته رأى او مقدم وصدار داى او او بلندتر از
 خهبانت در ادارة مهلكت است.
 كه سالا استقالال بادشاه در اجما عايل جليلقو انلو و و و دولو ولو نيست، در
 تشكيل شده .
بادشاه امروزى ايران هغله ساله نيست. ذات سیودودوسالهُ علم
 انخوان مسظمه و درباريان خايـن او را انـو از مسلك عدل و استفالال رأى الهامى منحرف نمى كنند.

 كه سلطان هرست نباشدكافر امر وپاولوالالامر منكم)" مىباشد.


 را میدهدهه .

گويا همين هضمون بود . در مـجلس خور اند سخت خنديدم كه اگگر درحضود قايل بود حكماً ترك ادب مى مـد. اما نفهميدم كه جه مى خواستند بگويند. جز ايرانكه سيصد سرتيببىفوج ج و بىسواد و و و دويستسردار بى لشكر وپانزده وزير بیمسمادارد، در كجاى دنيا اين قدروبال گردرن



سفيراست، حا كمالاياله است يا معاون وزير است. و حرا وزير بیمحل كه با دولت طرف حساب نيست ور ور در
 سيئه امتداد يابد؟ هر ا به سلطان بايدخيانت نمورد

 ((مسالكالمحسنين) مى گَويد: (اا گرمنظور محدود نمودن


قسم كه اين بادشاه يرستى نيست. همينطور يكTفاى ديگر مى گويد بايد شهزادهها داخل نشوندهمگ, لشكرى!آرا شهزاده و تبعه ، جه تفاوت قانون دنيا شهز ادة خائن مسؤل نيست، يا جز شخص بادشاه و ولبعهد

حكم تقديس دارند ؟ و اتاگر قانون اساسى ايران همهُ شهزادهها را غيرمسؤول شناسد آنوقت او را مرئيه حساب مى كي انيم نه قانون اسا اساسى
 هونضإيردغرسارشميدى)، بالا مىرود. قول از فعل اگَر ده درجه بيسُر است نقلى نيسـت، اما اگَرصد Irr

درجه بيشتر است اين حالت نسبت صد نفى بهيك أبات، يا نسبتص صهر به يك رقم نِيست！

㐘米米

 فیشهردبيعالثّانى سنة IrY

米米米
الين كتاب از قرار جلدى خهار عباسى تمام شده و بسر حسب امر مبارك مصنف اداماللّبقاه دو عشر براي حقا
 فروخته مى شود．

بئيس مطبعلُ شاهنشاهى：عبداله قاجار حروفحين ：ميرزا محمد

## -r-

مقالهُ سياسى

سفير انگلميس، دورموند
حفظ استقلال و سربستگیى مملكت ايران بسه انگليس نه تنها برایمجاورىهندوستان است! نشر (اسيويليز اسيون)،وتز كيئملتمستعد قديم ايران وظيفهُملت متمدتهُ ما است است معلوم است بعد از وضـع قانـون و فقدان جهل و انتشار علم،


 واهمةٌ معاهده و مقاوله واجب گّرديد

 بلاد و رفاه عباد تشويق مى نمانيم• برخلاف،شما روسها همين حالت غير متحمله را با هزاد زبان ITY

تحسين و ادارةٔظاالمه رابا ادلها كاذبه تمجيد مى كنيد كه تبعه ازحكومت منزجر شود. ميان دولـت و ملت اختلاف كلمهُ مورث تنفرشديد بِديد آيل. خوودشان شما را دعوت نمايند تا بيرق شما به ايران داخل شده
 هنوز كار بهاينجانرسيله، درمسافت هزارودويستِ(وير ست)،هاز
 و خراسان را هطلق ملك خورد مىشماريد و در دل داريد از خراسان
 ده روزسوق لشڭرومهممات ديگر بتوانيد[ كرد] واز مخافت بستهشدن ("انال سوئس") بسه عبور كشتيها شما آسوده بشويد . بعد از آن تصرف اقليم آسيا را تيول Tسمانى خود بدانيد و سرنوشت ملى بـه قلم بدهيد.

## سفيردوس، دالقاروكى

نه خير،ادارئ دولت ابران بسيار خوباست. هيجعيب ندارد.
درهيِجعراير انازاينبهتر ادارهنشده.ايرانىازازايرلانداندىمظلومترنيست.


راه میرود.[1]
ملت انگَليستا كنو ندزهيجِ نتطهُدنياحر كتى نمووده كه منظورش حفظ هند نباشد . معلوم است مخاطرات هند ازحشر بـ علم اير ان و و
 اردوهایروساستكهصولـت ماراقادرانهدر انظار اعالى Tاسيااستقرار

داده.شها هرجیه با طلاقت لسانو عذوبت بيان در دوستى ايران تقرير

 ايران را از چخْگَ روس خالاص زمايد سواره تر كمهان و قزاق در دو
 ايران دائمالاجراء است و رجال دولت مطيح اواهر ما مىباشنـلد.

سفير انگلميس، دورهموند
همين اغغال نغارى است كه شما را هشتبه زموده. بلى ازبر كت استّناى مسذمومهٔ رئيس طايفهاى از اديان كه إخلدى زمام اداره

 نتيجه ه هداد. اين نفوذ مجحقر و موقتى نيز فهُط در داخلةُ ايران تــأثير جزئى داشت. درين شصت سال يك إقدام ديِيلوماسى روس متعلق بسا ايران جالب انظار رجال سياسى خارجه نبو ده و نيست. عزل شاهزادهظل

 ما شد.

امتياز راهآهن را حندينبار تجديد كرديد. هنوزهم درانتخاب


جشوب مـيماند . اگگـر درجنوب راهآهن بسازيد دول متشافعه تمكين




 الالسالاون) تعليم دادند... اگگر بعضّي ايرانى خائن و منافق در عیّيدهُ خود اصرار دارند


 كه اگگرهمهٔ روسيه بالرأس لشكر بشود بعد از از اين در آسيا يكق


او


 تبريك ندايد. شايد شما سفر پارسال اعليحضرت مظفرالـهـدين شاه را قبل از

 شاهنشاه ايران به دربار انگليس و آلمانبهفوت برادر اولىو خـلـانـالوى

دوهسى بهنظر سياسى ملاحظه فرمائيد دانيد كـه مبادلٌٌ ايجاب وقبول عقد دِيلوماسى خيست و در حجلةً مسزين عروسان آسيا داماد مقتدر

و دلیسند كيست. [Y] راست است. دولت روس وقتى مىتو انست جميع حواس و قلدتخود را مشغول تصرف آسيا نمايد و از اسلامبول گرفته تايكن قلمرو خود بكند. اما دركمال شعف عرض می كنم پآن سبوبشاكست و آن پیمانه ريخت. ه آن، وقتى بود كسه ايتاليا داخل جر گَّهُ دول كبيره نبود. بحران اوسترياوهونگگى به مشغلةُ مجاورين مى افزود . تشكيل آلمان مقتدره امروزى در طالـع ميلاد بسمار كـك وديعه بود. فرانسههــا در استقرار
 آسيا منزوى گوشهُ جهالت و گمنامى خـودد میزيست . دولت عثمانى
 نشنيده بود. سفاينجنگیى ساعتى دهفرسخ طى مسافتنمى كرد.ر اهآهن منحستر راعقلاى عالم لغو مــىدانستند. تلغراف جزا جزو افسانه شمرده مى شد. مخابرء لندن و پكناواقلا" خهار ماه طول هى كشيد. بيست سال قبل انگَليسها معنى حغط (ببـوسفور) را بـه اروبا نمىتوانست حالى كند و تنها درعهده خود داشت . حالا ملت آلمان به حغظ بوغاز ودربانى قلعهٔ حيدرباشا بهما سرقفلى معتنابهىىداده.[

سفيرووس، دالقاروكى واضح است ترقى امروزى اوضاع عالم و اقتدار ملل دخل به |P|

سابقندارد.رجال دولت روس گًاهی راه رفته را بر گَشته بيشتر حوواس
 نتيجه نموده، ولى از سايرين عقب نمانده، از حيدُت قلدرت و توسعُ
 صو لتمارا در آسيا نشر غريبى داده و نام ثادشاه سفيد را نقطهُتواضـع نموده تخديش ذهن شمارا در فتح هند غير ازهرات چندين كليد واديگر بیدا كردهايم. استعداد بحرى دريـاى سياه و دريـاى بـالطيق و عحيطكبير، استحكامات يرتارتور، ولاديوستك، وصل Tنها باراهTاهن بهمر كز‘،
 متصورىما از خراسان بهبندر ثباسبراى ما وسيلهُ نشر اقتداروصولت
 بالطبع داخل خطط نفوذ ما است. حكومت ايران با اين غفلت و فقر و هريسانى فقط مـأمور متشخصما مىتواند معدودبشود. ايرانى بهتر مىداند كه روسيهداراى بِكصدوسى مليون نفوس و قسست شسم خشُكى روى زممين است كه

با راهTاهن یانصد هزار كيلو متربهمهم وصل است است.

 نيست. برعكسبريتانى كبير مر كز درناف درياى اطلس است، ايرلاند منتهزاننكاك، منستملكات در روى زمين برا اكنده و بحار عالمياشيلـيه،

هر نقطهبراً وبحرأ با جندين طوايف وحسى همجو ار، مستحفظمعدوم
 مايهُ خسارت ، مملكت وسيع\&ُ هند در دست ساراهـهى ، راجهها منتظر
 ساير جزاير هوقوف يك تزلزل خارجى است كـه هون بر گكدررخت
 دراندك وقت همه قدرت بحريةٔ شما در ايستگاهخود محصصور ومغلوب

جان خريدار باشند و ييدا نكند.

بديهىاست كهحفظ و ادارة اين همه اراضى واسعه ومستملكت
 ناميده و متصرفهستيد براى شما ممكن نخخو اهد بود. زيراكها
 معدرى تجاوزنموده، معلوم است بالطبـع اين افراط توس اسعه و ناميهرا



منتظر است.
برخلاف ، ما روسها هنوز قدم اول به راه ترقى برداشتهايــم
 نيل مقصود حر كت مى كند. اينهمه كوه وصحرا و و دريا كه در اين شصتسال بيموده همه ضميمةٔ خاك روس بوده و ففط بـرای تحصيل

1- مراد (پكلى") (مستعمره) است. (1.ו.)
ipr

مخرجى و بيداكردن روزنهایى از براى محصورى خويس به بحازغير
 را معبرى به ميدان داشته باشبم.
 جهانگیرى لكهُ تكريم ملت روس نمودهاند. و گرنه برای مـا نه فـن هندلازم است ونهتصاحب جال افغان و ريگِستان كرمـان و وحشيان بلوج و سيستان. اينكه خطط بغداد ايران را از تجاوز روس حفظ مى كند محض خـووشنودى شما هنين بـاشل. آلمان الان شصت مليون زنفوس دارد. از تنگى جا هر سال صدهزار مهاجر به خارج مىفرستد. بعد از از اتمام

 عراق عجم حالتتتجارتشها در اين مملكت وسيعهُ هبسوطه و دهشت

 او به انگگليس از صدمات متخيلةُ روس كمتر است؟ (وو عسىانتحبوا شيثاوهوشرلكمr).
به انصاف خود قسم ثی خورم كه ايناست كه وحشت امروزى حغظ هند رجال شما را در ضيق افق نظرى حون رجال سياسى ايران
 نشناسند... آنیه انگگليس به دوستى آلمان نذر ندوده ا گــر زكـوة او را

به روسيه مىداد مادامالدهر از طرفهندآسوده مىشد، و حال Tنكه
 بحر سفيد ندانثته باشيم آسوده نخواهيم نشاه بنشينيم و جلو اسب خــود را بحينيم، و اگَر بحیينيم و بنشينيم منفود طبيعت و ملت مى شويم•

سفير انتليس، دورموند
اينسهو برَر گَدرا كه هستملكات ما بامامججبوراً مدارامى كنندو در صورت امكان مترصد ه منتهز مخالفت و انفكاك هستند جنگگٌ دو سالة افريقاى جنوب از انظار اروب محو نمود. شما فراموش نكنيد كـه ادارة هستملكات مـا مثل روسيه مشت
 مثل سايرين در دفع دشمن ممالك محروسه از بذل مال و خورن رجا ورال بيشتر از خود انگليس عرض اتحاد و معاونت وصفا نمودند. همهمستملكات مادر داخلةًادارة خود مخختارند.هر جه به اكئريت
 ندارد. بودجهُ دخل و خرج ج و ساير تزييد نُسروت عمومـسى مملكت،
 كارخانهجات و ساير مقتضيات تمدن را خمودشان مختار و آزادند،
 استــ نه مثل روسيه كه ملت داراى هيَجْو ع حقوق و و اختبار نباشُد. $1 p \Delta$

تاجه رسد بــه آزادى افكار ومطلبوعات... اگَركسى بخواهـــد اولاد خود را با خرج خودد و به ميل خود تربيت دهد نتواند. جاهى بكند
 تشكيل دهد ، تجارت جديدى احداث نمايد،هو سال بايد يى تحصيل

اذن تضييـع اوقات نمايند.... شما روسها حرص جهانگییرى خودتان را به هررنگگ وقـانـالب
 را كه مشل ايرانى زود باور و جاهل است بينديل . اما ادارة انگارئليس

را تشينع كردن افلا " گّاه است.
بنده درنهايت اطمينان قلبب سخن ((بيكونسفليد)) متوفى راكسهـ



 روى آب نمىماند . بارلمنت لندن خانهُ عنكبوت نيست. بناى عالـى الـى


 دول متحده شر كاء (ادرهاى گشاد)، اداره نمائيم. در روسيهده نفر وزير كه نفط درنزد بإدشاه مسنو لندوه
 نهودهو اسم דذهيئت جامده را مر كز گَذاشنه كه در اين مملكتوسيع

هرجه بكنند و هرجه بخو اهند به آن مركز رجـو


 مر كز مخارج جديد ييدا كنند،به ماليات مردم برافزايند و وايند و مجبورتأديه


مسقلة شما خارج ازحد احصاه است.[ [ب] ازشخص فاضلروس برسيدمحرا قانون اساسى وضـعنمى كنيد كه با ملل متمدنه همرنگּ باشيد؟ گفت براى انتخاب آدم نداريم...
 تكريم او؟ ايرانى جاهل است ولى مستعل ادراك، و بى شعور نيست كه در


 است و ثروت، كه شما روسها مئل خود آنها از اين هر دو بـر انـر كات خداوندى گدا و جاهل هستيد. ايرانى بسيار خوبِ نهميده كـهـ مجاورى سلطنت مطلقٌُ مقتدرة روسيممتضى ضميمه نمودن او و به تزييد با توشيخ لقب اميراطوري

روس عنو انشاهايران است.[هـ] هـواى فرحانگیز مزار ع حاصلخيز و ميوههاى لذيذ ايـرُران مدتىاستدر دماغتصاحب روسان خاشنى حلاوت خود را خشيده....
 IpY

عندالمطالبه نوشته|يد.
ملل اروب حـرص جهانگگيرى شها را مقياس صحيحى تحصيل
 ممالك كره و خخطا و دست درازى تونكن و انام و ستيام و ييرما ، و معلوم انست هـرجه ماوراى كــوه هيماليا و تصرف جزيرهٔ زايون و استراليا و كسانادا وفيليبين و عطف نظر (٪ هلمنمزيده) بسه امريكاى شمال،وبعدازتصرف محيط كبير و اطلس، خو اندن تلقين بعد ازمر گَّ جزائر بريتانى كبير و ختم تعزيهُ تمام مهالك الك ارويا و آسيا كه عثمانى وايرانزعطهُ غير محسوس آن نـنشهواست كاملا مططلعند... آنجه تا كنون از مكائلـ يلتيك روس لاينحل مانده اين است كه نمىدانندبعد ازتصرفنصف كرةشمال بهنصف كرئ جنوب ابقا خوواهد نمود يانهه ...
 (ارتودو كس") يعنى ملت ناجيهٔ روس و تبعءٔ وحشى(نقوس)" وامـارات (ليونينوف)" درخطط استواء هـحروسى حبشسستان[ [\&]و تعمير مسكو جديد

 معلوم است در ايسن جهورت ملل متمدنه را بجز عقلد معاهــدهُ وجدانىیيش بندىو جلو گیرى تجاوزات و خيالات فاشَدهُ جهانگيرى
 دهند، يا در آينده عبد مطيـع نيم وحشيان روس بشوند در تدابير بشرئ هيولاى تر كيب نحلق نشده ...

اين را جز رجال دولت روس همه سياسيون عالـــم مــىدانند. فقط رجالشما متنبه نمى شو ند و ملتفت نيستند كه بولتيلك خارجهُروس


فشردهٔ مايـع كه از فشار خلاص شود جزو هواست.
 جنگچایشخت كرديل. چندين كرور ثروتوننوس تلف نموده رومين وصرب و بلغار و قرمطاغ را استقلال داديد. تا از مغاشد خيالات مخبر گشتند از شما رو گَـردان شدند. نصائح جنر ال (٪ قاؤليارسه، به
 قو نسول روس را در كوجهٔ ((صو فيا)، مشرف موت كنك زانك زدند. صورت الكساندر دوم را از مجلس مبعو ثان برداشته بيرون انداختخاه


 تا فشار اول مجاورين بلغار دوست روسيه معلود است... (لميلانه) بـهـ گ̌ناهطرفدارىروس زوجهٔخود ((ناتاليا)، را طلاقداده استعفا دادممقتول



انتخاب نمودند).
يسرش الكساندر بو اسطهُ عقد بيوه حكيِّم (ادراغى)" دوستى شما
 و از دوشتان روتيه انتـ...

كنيازنكولاىقرطاغى با دويست و هفتاد هزار نغر سكنهدوست
 بهسلامتى او خالى نمود. دراين جنغيُ آخرى عئمانى بعد از دو دو سال
 اسلامبول به (اساناستفانوس) رفتيد، ولى و جر أت دخر ونول شهر نكرديد. زيراكه قبل از ابتداى جنگُ وعبور لشكر روس از رود (》و ناى)،دول


كنگرءٔ برلين نموديد و شهرباطوم را بادويست هزار سكنءٔ ارمنى بـه
 خودتان به جلول استفادة فنوحات ثبت كرديد. قنياز قارحــاقوف را در ارادة دستى كشان كشان بـانه مجلس آورده بـادنتت مرتعش عهدنامةُ برلين را بـا نطق مختصر و دلحّا

 غلبةٌ كامل بى زحمت به عرض تشكر وادار نموده به (ادولت استرياه)

 در كنغگرة برلن بـراى بريشانى حواس (ابيكو نسفليده) جنرال




وفرار شيرعلى خان و آدم فرستادن جنر ال (» قاوخمانه) به تركستان، و
 خحان[^] وظيفه خور روس بهامارت افغانستان گرديد، و انتشار مكاتبات متخفى شما را با امير شيرعلى خان در جرائد دنيا ادلهُ ضغف روسبه و بى كفايتى برحالت دولت و اقتدارانگليس اقامهنهودن ... تا آنكه ده سال منزوى گُشتهمشغول بست شكست وري
 جو ارى ندارد شديد.[ه]از فرانسه سيصد مليون استقراض كرده بانك خطا را احدات كرديد. رادسيبريا را ساختيد . جهار مليون داده (للىــي
 آتور)(نموديد...
اجزاى معامدهٔ وجدانى يبشبندى روس جون اين اقداماتبى بايئ شما مستلزم مخارج زياد ومنتج ضهف ماليه و اتحاد فرانسهخالى رونى ازاصول مرابحشاءمل شر كت بود سكوت كرديد. اينسكوت بـاشتباه

به احياى خيال مدفون سفير سابق اسالامبول » غراف اقتانيفه،


 بود كه طبلحاضر باش مسئلة ارمن كوفنهشد. ساليسبورى نطق معروف
 مىدانيد در تحت نظارت دول معظمه كذاشته به رياست وليعهد يونان

 ورائت مستقيمة سلطنت عثمانــى بــود سفراى دول او را سا سفير متدم مى شهردند [ • ] و بهرسالت نزد سلطان مى فرستادند و تبليـغ منويات دول كبيره مىنمود. درينبين باز جنبشى گرديد. هادشاه بی شعور كره از اغتشاش
 بهانضمام مملكت كره به روسيه ياتجلديد عهد امير بـخارا با هادشاه كريره . خميازه كشيديد


 ((سيؤل)) مثل نمايراقدامات ديگر سند مكرر عدم استقلال يـو لتيك شما مضبوط شد ونفوذهحلول(پباولوف)، غذاى لطيف ديلِّوماسيهاى روس گَرديد كه در امضاى مسئلة ((درهاى گششاد) عوض ناه
 تجارتو حفظ هندوستان از روسبيسنراست، اين سخن دانستانىانست كه افسانهٔ هر انجمن است. بنـله جو اب مختصرى عرض مى كنم كــهـ هروقت Tالمان به تخديش ذهن وترغيب مستملكات وحدمهُ تنجارت ما
 تغيير میدهند و اتصال روس را بهاستبصال ملت نمسه اسباب نكبت مىنمايد، آنوقت وشعت افق نظرى رجال امروزى انگليس عالــم را

متحير كند.
واينجند كلمةٔ مختصر را ايرانى كتاب سياسى مفصل ومشروح بهشمار آورد و بهتأيدات نويسنده اوراقمعترف مى شو ند.

سفير روس، دالقاروكى
درصصحبتهاى پلتيكى، ديلّومات بر تشريح هطلب مــأذوناست.



استقالال سلطنت او معروف دنيا است.



 كه الان درارويا وآسيا مخسوس عامه است.
 دولتى دارد. بارلمان فرنگֹتان در نظرما يكدستگاه بربرى و اسباب معطلى است. تاو كلاك،وول قانون اساسى برووند يك اسخيال مفيدمسرعة

 جميـع مللدنيا عيباززادىحاليه را مىدانند. فقط نتص سالطنتروسيه اينست كه درمجلسشوراى دولتى هنوز اختلافف آراء به گرفتنصندلى برسرهمدוگیر و زخمّكارد وخنجر نكشيده... اينكه اروپا به او مينازد

وحشتاستنهآزادى.و تمدذ مگگ, درسلطنت مطلقه قوانين((سيتسو ال))
وصع سشده. [II]
 معيوبى مزدوران و داشتن مكاتب ومريضخانها در در دواير كارخانجات،


 اجزاى ادارة بلاد، اطمينان مال وجانعمومتبعه، و ايستادن فلانجنرال بافلان فعلهدوش به دوش در پيشڭًاه قضاوت، و این همه نظم وترتيب مگر از مآثر مستحسنهُ سلطنت مطلقه نيست.
 راعذر آورده خواسته سخن را كوتاه كند . و گرنه ما آنقدر هم بی آدم نيستيم. اگَـر آدم همداشته بـاشيم باز سلطنت هطالقهُ روسيه را حغظ

خواهيم كرد... وضحقانوناساسىدردرديه سبب تجاوز همسايههاى هامى شود. استقرارادارءٔجليد رامدتى لازماست كه حر خ اداره در نقطهٔاستمرارى خود جاى گِيرد • مبعوثين حڤوق خارئود را سوء استعمال نكنند. البته تادرست شدن همهُ اينها در هملكت بحر انى ظهور كند، سكته یديسد آيدوتو لِيد غفلت مى نمايد. مخَرسلطنت مطلقَهُ ما سلطنت اير ان و افغاذاست كه اسمححقوقو وحدود را تبعه آشنا نباشد، حككومت بـلاد را بفروشند ، ربـع سكنه بيكار وبيعار بهاسمنو كر باب و فــراش فقرای مظلوم را بحايند.

مگرردجالدربار روسبهيولسجده مى كنند يابهيك|متياز و نشان

 دارالفنون به تربيت ملت غير كافى است، مگـر حكام ما كلا" بسى سواد است، مگريليسهای شهرهای ما داروغهمای ايران است است. .؟ بلى بلى، معايب سلطنت مطلقه را با كلمات عاذاذبه نمى تو انت انترير كرد. هيـجَمنصفمنكر آن معايب نيست ... اما زه سلطنت غير مشروطة روسيه. شخضص ثادشاه در روسيه مقتدر تام است. اما استفلال خود و اخلاف خخود را ازلذائذ جند روزه بيشتر مىخـوواهد و بهيّع حيز از هصالح امور ملكى تصرف نمى كند. قانون مملكت، شوراء دور دولت ،

كابينء وزراء متفقاً مدير روسيه است. اينكه اقدامات خارجهُ ما گَاهى از يـش نرفته ومخالفت دول را


 مملكت ما بعد ازدهسال ديگر تبعيت كامل آسيا را براى دولت روس واضح نشان مىدهد. دنيا محل حوادث است. جنگی فرانسه و آلمان ماحى عهدنامة
 بهقول شما اگگرهم گران خريديم درجنگَ آخرى (ابسر ابياه) دا
 تر كستان [را] تصرفكرديم.غوغاى ارویا گَرفت و گَذشت. آخال و

مرو را تسخخير كـرديّم، شورشُجرائد شما گَرفت و كَذشت. صبر كــه
بسيار است...
مللتروسبهحكم يكقوذم متحر كه به تسخير T Tسيا مأمور است. دير يا زود هروقت باشل بدونT Tنكه ما جى Tنها برويم بالطبع ضميمه خو اهندشد. بلى اين فقره هستلزم يك اقدام بزر گیى است كه هن از او بهسكوتمى گذرم: ممان وضـع قانون اساسى و تشكيل فيديرانسيون.
 نسه بر ای حفظ خود. اگگر بـا فرانسهها رابطهُ مستقيمه داشته بـوديم آنو قتاتحادمانيز جزو همان تجمارتهاى ديلوهماسى تقريرىشمامى شد. اگَ فرانسه وروس متحلنبودند تا كنون جنگَك جهانسوز اروها تجندينبار در گَرفتهبود. چسبهشما و ملل اجزاى معاهدهٔوجدانىمحخالفه اطمينان میدهد كه ريش سيل -یريان امور طبيعى را با هيتِ تدبير و اقتدار بشرى نمیتو ان بست. مملكت مابايد وسعت طبيعیى خود را تحصيل زمايد. بعداز آن سابقةُنامعلو م سرنوشتملتمارا يُر جهباشُدبهر جال وقت نشانمىدهند ايْنه اعلى حضرت مظفر الدينشاه اول به دربار روس واردشد غير از اين تكليفى نداشت. آنوغت بايست از روسيه به ايران كـهـ ده روزمسافت است برنگیردد و بهلندن بيايد. سوار كشتى شما بشود،دور محيطاطلس رابراى زشان دادن وسعت ممالك خود بِخردانيل. ازدماغهُ ورد اميد بگخرانيدويا از (جبلطارق) ء (( كانال سوئس)، عبود بدهيد و بسه بندر بسوشهر برسانيد كه باT طرق صعبالمسلك بعد از شسُمـاه وارد هإيتخت نخود بشود. اين فقّره دخل به نفوذ ما ندارد.

جريان امور ياخود قانون خلقت على الحساب راهقريب آسيا و
 طرقمنصورى ما يا شما از خالك ايران به اووصل شود. آنوقتبادشاه ايران يحتمل اول به روسيه نيايد و به اروبا برودوبر گردد ـ

 جمـعمى كرديد منتهى بنج هز ارنفر سالدات مى رشد. بعد ازآذبها Tلمان
 مى گَشّت و پانصدهزار قشون را تماشا مى كرد، آنو قت صولتشمها درنظر یادشاه اير ان به درجهٔ صفر هىرسيد!

سفير انتَليس، دورموند
بسيار متشكرم كه وقايـع سابق مرا خوب تشريح كرديــد و از
سوء تدبير رجال روسيه به سكوت گَشته وحرص جهانگییرى روسيه
 قوانين روسيه را سر لوحهُ عدل و مساوات نخو انديد بلى به شبهه روسيه نسبت بهكره و و افغان و حبش و اير ايراناول سلطنتممظم دنيا است. ولىدر نزد دول متمدنه، سلطنت مطللقه مستقله يعنى فصول هيزى نيست • سخن در معنى و روح اوست... معنى و روح قانون وقتىاز Tان تر كيبالفاظبروز مى كند كهاو را ملت براى مصالح ورالح
 فانونى كه دولت براى ملتوضع نمايد (تنظيمات)،است نه (پقانون) .

عجبا!شما روسيه را از دول ادارة قانونى حساب هى كنيد . بر
اينكه امْراطور فرمود و شد فخر مى كنيد و يادشاه را مثل فراعنه و ر نمارده معبود خود هىدانيد...
نه، خير !انگگليسها دراين عقيدهباشها بسيار متفاوتهستند.معبود
ما فقط وطنمااست . بادشاه هــون صورت نمايندة وطن است از آن جهت محبوب ماست نهمعبودما، وامتاز او سكةُ دنانير و خططبء منابر هى باشد كه احدى آرزوى آنمقام را نمى كند. و گرنه بادشاه دربشريت

 جريان خواهل بود وهرجه امتداد اين جريان بيشتر باشد تربيتوترقى ملك وملت شما به همان اندازه بهروشنى حشمما كمتر خواهد شد. عقل بشر درادارة قانون اساسى حالتى از ترتيب داده كـه ملل خارج ازاين ترتيب ازبر كات وسعادات ومحبت رئيس ومسرئوس وري تبعه وبادشاهمحرومندوهمين سعادت وبر كات ترا تا تكريم بشريه و محليه

گويند.
درست است مجلس شورا داريد. مخگر عئمانلو ( بابعـالى "
ندارد و ايران (>ربارعالى"، ندارد. همه خيانتها و رشوهخورى روسيه ازهمانمجلسعاليهناشى است. محايب ادارةٔ روسيه راممه كسمىدانداند. ولى گفتن نتواند ونوشتن را قادر نيست! زيرا هوای((ساخالين)" و قلعهُ

پيطروياو لوسكى با تندرستى Tنها نمى سازدا



آنحچهشما توهين مى كنيددر نظرءالم دليل قوت آزادىوغيرتو حفظ حقوق و شرف ملى است. اينست كه مى گويم و تكرار مى كنم
 اساسى نيست تعبد كـورانهه ، تقليد بى شعورانه و رعب وحشيانــا

است.
وضعقانون اساسى را شما داعى تجاوز همسايه مىدانيد.حال آنكسه در هرصورت ادارهاى كه باشيد اگَر شما خحال تجاوز را بسه
 و تكميل صنايـع و تربيت ملت و عموم نـو ع بشرى خحيالى و تصوري
 اين اردوى لشكرى كه مخلوق دنيا امروز مسلح ومنتظر امر و فرمان جهانسوزى ايستاده وهسرروز بيشتر و تكميل مسى شود اردي همه را
 رجل دول دنيا را جون مستحفظ به معاونت و قراولى واداداشته تا ناظر
 درست فرموديد، تصديق دارمكه همهٔ دنيااز شما مـى ترا نه از قدرت شما بلاكه از وحشت و جهل ومكا ولئدكورانهُ شماكه ازيك جنبش سببآتش فشانى كره زمين مىشويد واز اشتباهى مللعالم را وا به ميدان جنگگ دعوت مىنمائيد.... نمونَٔآن اشتباه را الان خود فرموديد كه تا تا انگَليس بيايدايران راازحنگگ ماخلاص كند قزاقهاى ما بايورشعاجلانه طهران رامسخر كردهاند.

شكىينيستضعفايران بيستر ازيناست. ولى اين اشتباهمخض
 Tلمان و استريا انداخته شود. صداى دوم در طلاق عقد معاهلده اتحاد
 زره يـو شان انگگليس از بنادز بحر بالطيق و سياه بسه گَوش جهان مىرسد. صداى جهارم آراز زكبير قشون عثمانى و سوارهای آى آلبانى وجد افزاى قلوب ايرانى گَردد. صداى ينجم از حملهُ قشون ((رومين)"
 ازهوراى لشكر ملت اسكانديناوى به گوش رقاصان تياتر بطرزبـــور غ مىرسد. صداى هشتم وصداثى عجيب و مهيب غير مترقبةُ سالـدلدات زايون از بنادر (اوالادواستون) و بنادر (اكـورده) هـوش و از سر رج
 كرور لشكر ودههزار توب همان مجلس شور ایى مفتخرى شما عاجز
 جسد كبير روسيه يك دولتجنـا كانهُ روس با قانون اساسى و تشكيل شُس دولت مستقلةُ ديگر اطفاى، حريق جهانسوز جنگگ اشتباه كبير شما را مىنمايد.
ايننتشهُ معاهدينوجلدان در حق شما نه تنها درتجاوز باتصرف
 هر سو كهبخواهيدقدمىبرداريد ممين معامله سوداى Tاخرى شما است. مگراينكه ادارة روسيه را بهقانون اساسى تغييربـدهيديد و ازجهانیانگيرى و ضبط ميدان تجارت دنيا دواهاى مقوى اعصاب بخخوريسل و صحت

يابيد. همرنگگ ملل متمدنه بشويد . به تربيت ملتو تزييد شــروت و حفر معادن بى انتهاى طبيعى خداداد خود باشيد. آنوقت تــاريخ عهل

جديد شما تالى كتبآسمانى مى شود. البته بعداز مدتى از بر كت داشتن جواز طبيعى و استراك زياد

 مستملكات انگليس خحمبرلين در نظر دارد) نموده هشصدمليون نفوس آسيا را با وحدت رابط\& خارجـهـ واستفالل داخله موفق مى شود و از اين رياست فائقه طالب صلح عمومى وجالب حسن توجه دنيا گرَردو
 كذشتيد .
اينكهفرموديد اتحادفر انسه و روس براى حهظ صلح اروبااست



 نـى نواستحر كتى بهرقابت Tلمان بكند. بهممينملاحظه خموود نائرة مشتعله بين فرانسه و آلمان را كه از يك طرف خعف
 آب هم نمىريخت و استفادة امروزى Tالمان را محقق مسىدانست. اينبود كه فرانسهها به تزويـج عروس انتحا: روسيه دامــاد شد انـ روسها در اين بين از استقراض و خــريد اسلحه استفادة لازمه را در

داخلهونشر نقوذ خاك (اخططا) نمو دند. اما به قسمت فرانسهها فقططرح

 نغى (امــارشان «) را داعى شد و از اتحاد روسيه توصيهُ تسويةً مسثله بطور اصلاححاصل ديِلوماتهاى فرانسه گَرديد.
 وزير خارجه متوفىاساس كجدار ومريز اوناشىبود،((كنياز لوباتوفـ")



نه، خحير.
 الکساندرسومدربناىی اه Tهنسيبرى گَذاشت. دهسالروس آيهمترددبود كه در Tسياى نزديك از باطوم بهارز روم'، از رشت بهبوشهر، از جلفاي جلفا به


به روسيه وصل و تقريب دهد و اروبا را به روسيه بشوراند !
 Tن جام ترديد انتخاب اتحاد فرانسه آلمان يا انگگليس بود كـهـ باقبول
 تردماغ نشده فوتشد.((موراويوف) از تصرف (پيورت اتور)،وتحويل



حالابههمانوضـعسابق دركابينهُ وزراء باز اساس يولتيك رانكارجئ روس همان استفلال رقمى با انتقال قلمى بردار و بريز است كا كه يكى
 كه درجنگٍ ازدقيقة|ولانتشارمحصورىىسفر اهواغتشاشيكنوقتل مسيوونرها يا كشيشان نصارا دولت روس (نوطه)، انتشار داده حر كات كشيشان را تقبيح،استخلاص سفير روس و حفظ حـهدود هزار ودويست فــرسخ

 لشكر كشى خـود قرار داده،ضمناً علوى طلبى سفر ای دول را داعـى شورش واقتدار ملتخطارا مايهٌ ترعيب ونتايج جنگگك بیثئمرطو لانىو صعوبت حمل ونتل آذوقـه ومهمات لشكر كشیى را تشريـح نموده و
 سكوتتوصيهفرموده وبعد ازفتح بكن باز همان استقالال قشون خان

 اختلاف منافـع وتباين افكارعدم اتحاد دول را در اصرار مطالبئمسائل

صلح منشاء دفعالوقت و اسباب محاجهُ و كلاى خطا ما مى كرد. تا اينكه برعكس همهُ اقدامات روسيه وبرخالاف همةُ صداهاى يطرزبور غتصرفبكن، ساختن محلهُ مجلدرومحكم و دوهزارمستحفظ
 و تعزيه گوثى به برلين و تو كيو؛ حخر استحكامات عرض ران واه دريـا و

195

بكن، منـع دخول اسلحهُ جديده ومرمت و تعمير قديمه، نفى و اءـدهام

 ميليونغتايله) (هر تايله نه قران ايران است) با فايض سىونه سالاز اول يون 19 19به تضهيناتحرييهُ دول متحدهوتنسيقات
 مانجور منعغَه ميان دولتين روس وخطا بـا واكئريتآراء سفراى دول تكليف قبول وهجرى گرديد.
فقط آنحه درختم صحجبت ما مى خخو امم عـر عالى را متوحشومتغير نمايد، دول متحده درضمن تكاليف دوازده گانهُ مصالحهُ خطا يك مسئلهُ موهوهى را ذخْيره گَذاشنهاند. او را بعداز ده
 آنوقت راهTهن مانجحور از طرق بينا الملل خوواهد بود و وسئلهُ شرقيه ازحلدت و اهميت خود خو اهدكاست ورجا ورا


 حرص و آرزو واميد و انتظار حتى (اانشاءِاللّه) ايرانى و (ااووسهِ شما را نيز قدرتتجزاى او نمى مانا..

سفيرزوس، دالقازوكى
اينكه ازمصالحهٔ خطا روس راضى نيست، اينكــه دول متحده

برخحلاف ماحر كت نمودند صحيح است. بديپى است تمام دنيارقيب قدرت مىباشند. سفير مادرٍيكن بى تجربه بوده نتو انست حسن توجه نافذهُ سفراءٍ راجلبنمايد. بديهىاست حملات قشونمخخالفين ما باطول ديوار كبيرسرحد مابه نقاط مجهولالحال و تحصيل اطلاعات و ترسيم خرائط اراضى مهمهٔ لشكر كشنىبراى روسيه دراستقبال صعوبت شديده تو ليدمى كند. تمكين ما به تر كتاز ((غران والدريز) هحض صلح جوئى بود



 صرافت افتاديم همين طرح مخرب خميالات دشمنان مـا در خاك خراك خطا

است
اينكه راه مانچور را روسيه بسازد و طرق بينالملل بشود، اين
 خـودمان را تحتالسالاح آوريم، ا'ثاثهُ سلطنت و اوقـات كليسا را بغروشبم راضى بهاين تحقير ملى نمى شويم! هشتاد مليون ملت واحده روس را نبايد اينقدر ضعيف شمرد. شها كه از عهدهٔ دويست هـزار سكنء افـريقاى جنوب دو سال است نمىتو انيد بر آئيد دراين هـورد عصبيت شها ازمعلوهــات سياسى شما فزونتر مى نمايد. بلى((از كوزهمهمان برونتراود كه در اوست)،.

سفير انتَليس، دورموند
بنده اولعرض كردم كه نبايد تعجب و تغير بكنيد. البته بهخود
 همان مات كردن شاه است . جميع معلومات سياسى براى يك نـي نتيجه واحده استكه با مصارف جزئى مداخل كانى اينكهبندهعرض كردم ساده وبدلهـى است، اگَرشما هستادمليون روس باشيد هفتاد مليون نمسه نيز هيأت واحده هستند. سيصد مليون مسلمان نيز هيأت واحدههستند. هِانصدمليون ((مانغول)ه نيز هيأتوراحلده

هستند
اينكهمنیى گويمهيا بهفهم شمانمى گَنجد يا هنان وانمودمى كنيد كه نمى فهميد، قدرت ريش بندى تجاوزات روس عبارت از شانـزدده
 باشيد. شماا'أثئه' سلطنت و موقوفات كليساها را تا برويد بفروشيد و خرج نمائيدانگگليسو Tالمانو امريكاده مليارد (اروبله) دا ازصندو تهاى خود در آوردهوهصرف هـى كنند. بااينتصورات راه حو ادث آيندهٔ شما مسدود نمى شود. Tآسوده باشيد وبعل از ده پانزده ماه دولمتحده از بعضى كارهاى خودوومشاغل





دستگاه ادارة جديده با اكثريت آراى سفراى دول تـرتيب دهسـ．
 بودن او را با همان اكثريتآراء ازروسيه مطالبهمى نمايد．رجالرورس درصورت مخالفت باهمه دنيا مىجنگِند ، يـا به فتواى ععقل انقراض
 بعد از آن اختلافى در شرق نمىماند

 فيصل امسورجمهورى دانمى استقرار مىدهند و مسائل متناز ع فهای حوادث رادر آن محضر عدل وداد حل و تسويه مىنمايند و اين همه مخارج گزاف تهيةٔ جنگگَ به سعادت و تربيت ملت مصروف گرددر．

تـهم
米深米
مقالهُ اولبه اتسام رسيد．．．．ابِك براى مزيد بصيرتخحو انند گان
 كرده ودر ذيل اينمقاله درج مى كنيم．

اقدام جديل انتَليس به تصرف ايران لوردكرزون نايبالسلطنةُ هند از قرار خبر تلكُرافسى（اسيملهه）

 $19 \%$

و (انوشك) الان از وول به فعل آورده مشخول تهيةٔ مقدمات تعمير است.
الان درشرف اتمام است.

 نسه از نظر تجارت قابل تسوجه نمىباشل. اين را همهُ انگَليس معتقد است. اما هعنى حقيعى آن را بانظر سياسى بايد مار انلاحظه نمود.
 سيستان وامتداد اورا تارودخانهُ ((هلمنده) ازمسائل مسوت وححيات حفظ


قندهار استعداد اولنشان داده و معرفى سخت نموده. (٪كرزون) سخنان ((ماك كرو گر)هرادرخصوص هعنويت واستفاده اين راه كاملا تصويب نموده و تصديق كرده ودر دفاع لشكر خارجنه
 نشر نغوذ و توسعهُ تجارت را از محسنات حتهى اين راه و امتداد او تا بلو هستان مى شمارد. ساختن اينراه مستلزمتقربسيستاناست كه همه اراضى جنونوبو



 بههمين ملاحظات 》 (اكرزءن ) در ساختن اين راه و ساير مسائل


نداشت. بعداز باز شدن راه عشف آباد مىترسيد كه روسيه راه خودرا به مشهد و از آنجا بهسيستان بكشيد. آنوقت بايست انگليسها از خيال ساختن راهسيستان منصرف شوند . اينبود كه هر فرصت رافوت نكردند




 ما مى كشند. راه كويت درسيستان ختم نیگردد، اورا از كرمان بان بسه راه بغداد وصلمى كنند. تاآنوقت خط وصل راه هند وخطاى انگیليسنيز تمام می شود. بعد از آن (» قامبورغ غ) بـايك خطط مستقيم بـه ساحل رودخانهُ ((يانسينر)وصل تَرددواين سدفولادى روسيه را از بحار عئمانىودرياى هند و خاكا(زمارده))مـادامامالدهر وصل
 خونهاى ريخته و اتلاف اندوخته كلا" به هدر مـىرود و تمر آنها را ديگران مى جينند. البته فاتحين Tسيا آنوقت مروت به خر جداده راه ساختهُ ما را از طرفشمال بهوصل راه كبير خودشاناذنمىدهند. امااين شفقت فقط
 ماروسها بايد با اين خيال كه راه
 بد، راهىبسازبم. جوناينحالتتتيرهروزى آينده ماحى تمامنصوراتو 199

اميد و Tرزوى اجراى مقاصد تاريخى (فتح همهُ Tسيا ) ما است، لهذا


 ممكن است به سهولت بيس گيرى نمائيم؟ تاكنون چلتيك ما در آسياى نزديك ( اير ان و عثمانى ) ممانعت ديگگران بود كه نگذاريم ساير دول اقدامى بكنند . خـوردمان نيزكارى نهى كرديم.
بيست سالتمام ايرانى را بىراه گذاشتيم. معلوم شد اينيولتيك ازححيز انتًاع افتاده و استعداد و امتداد طولانى را



 تا زود است هحض آنكه ايندستدررازى iكمهيل نشود مـا بايد بائى به ميانTنها بـه در آريم و در. وسط آنها بايستيم. يعنى بـو اسو اسطة راهآهن خودمان به سوى جنوب گَرم متحرك شوبم.

حو اشى مقالهٔ سياسى



 نرسلــ يعنى اگر ما روسهاتصرف اير انرا نـخوا طور راه مىرود. زيرا كه مردم معتاد بى نظمى هستّد.
اين مطلب را بهشاه شهيدخبرداده بودند. ازين حسنظن (ا دالقارو كىى،






 با اين سالت وطن مااز ابن خهال صرف نظرنمايد از ملت روس نيست. اين بهآنىیماند كهدر دنيامسلمانى باشد وايرانى نجّو اهلم كه همه نصارای عان الم
 خخيه ملتى استدر اين زمينه كار مىى كتنلـ. اما رجال ما ملتفت نيستند وعمدأخود

 عذرخواهى مجبور نما يد و بيگًا بگیى شهر در اطاق انتطار زقو نسول دوساعت
 را درازدرون طول بدهلد.
 است. در سال \^A^ به سفارت طهران تعيين شل. غير از اجرای •و ادجاريهٔ سفر اء سه مأموريت عمده داشت: يكى دادن ايوبخان|فغان هقيم طهر انكه برود درخاكافافغان برخلاف اميرعبدالر
 امتياز ساختن يكخطط رآهن درايرانكه تا انتخاب روسها بهسا ير ايرانداده
(» كنيازه اينسهمأهودبت را بر وجهاكمل و خيلى زود انجام داد (يعنى
علىاصغرخان امينخاتُن السلطان با او همراهى نهود).'

 وانمودكه اصلا محخبرنيست. عرضكرد مأموريتمنبرای تسييلمبا نى وداد وحل




 استدءاى سكوت دارم . فرارايوبخخان رانيز بسيارنخيب درستكزد.اول ايوب خانرا به بهانئ

1- قطعاً عبارت•داخلى ( ) نو شتهٔ جابپكندگان رسا له البت.

تغييرهوا به باغ تحويل دادند. بید بواسطه هردان كه لباس زنانـهـ هوشيله شبها آمده از سفير دستورالعمل حر كت را مى گَرفتند و گَاهى نوشته جات را را ميان

 و مسا يحتاج حاضر شد.سه هزار اهمريالگَرفت و گَـر يخت. اها نتوانست به اففا نستان داخل شود.خحـوـواست به تر كستان برود روسها از ترس اشكا جنگگ انگگليس قبول نكردنم. بالاخره به خراسان آمد و داخل خانها هـأمور

 ينج سا اه تـا كنون سهبار تجديد وعله نمودند واز بركت آنها

 اير ان زاهبكشند، اها بشرط حيات ...
در همبنسال 19 or روسها راهآذر بايجانيا خر اسان يا رشت و طهران را مى سازند. اما گردرميانهادثهاىغيرمترقبهطلو ع كندباز مودث امتداد انتظار ما مى شود.
بعد از شانزده ماه از نوشتن الين مقاله روسها با ايـسران معاو لألُ


 كــه مدتى قبل آن هـادئـــهٔ غيرمترقبه را احساس نما يدو بقلم Tورد. ( - -
[r] [ از روزى كه تاريخ حوادث عالم دا ضبط كردهاند هميشه در ميان

 غارت و تزييد قلزت يكى در معا بل ديگرى بود. كم كم برد براى تغيير صورت



و ملتجنگيدند ودراين|واخر به هر لباسوقا لب كه بها نئ جنك را مىريختلد و
 خالى نبود: يا توسعُّمملكتمحروسه با تسلسلحفظسرحداتمتحر كهه، واساساين دومعنى حرصوتز ييد عداوت وتكميلسلاح و تعليم لشُكر واحداث
 غوغاى فقراءكه از كترت ما لياتو تحمهيلاتبه ستوهآمده بودند براى حككوهت


 خواص متنبهشود بواسطئ جرائد وتأ ليفات هر روزها نتشاردارادند. واز يكطرف صنا يع وكارخا نجاتارووبا درعرض بيستسالـالآخرى جنان


 الينوجوبي رفته رفته دنيا را به حس آورد و بطريقهُ عـــل وا واقعىهدابت
 مىشود همانطور بیمعاونت يكد يُرَ رفع احتيا ج ممكن نمىشود. دراينزمبنه بعنى در رفـعاحتيا ج خود دريافتند كه ملل متمدنه با يد يك انحاد وجدانى تشكيل كتندكه اساس آناتحاد يوليك و تجارت آزاد و (پدرهاى گشاده باشل
اينست كـه اول جونها 1900 اولايايـن سخن دعوت اتحاد از امريكا وجدا فزاى قلوبگردريد و معلوم شد كه اينالهام غيبى را همه دنيا منتظر بوده،

 يكفا نون عمومى است كه فالب خودش دا دا تغيير نخواهد دادر دوسال قبل نصف مالالتجارة دنيا از انگليس بود. حالاامريكا وTا رالمان راخود انگليس بهاشتر اك تجارتآسبا دعوت مى كتند كها بوا الهول آسبا رامتفقاً

دنعدهنل.

در اينجا نطقد تُيسجمهور متو فاى امريكا (پماك كينلى)،
 شاهد مى آورم.

 تسوسعهُ تجارت. بازار جلديل ومستملكات لازم داريـم. حا لت مقفلى امريكا گــذشته، تجارت ما جهانگير شده، در همه بلاد و بحار دنياعـلاقـهع تجارت وت داريم • با بــل كشتيهاى حمل و نقل خخودمان دا زيادكنيم، با سواحل شرتــى
 بفروشيم كه تجارتو تحصيل ثروتآمويكا از ساير ملل عثب نماند. از وفور امتعه و حاصل مملكت نحـويش نبا يدآسوده بشويم و عا لم را هحتا ج خــود بدا نيم. همهكس امروزه در رفـع احتِاج خحود و بيش قدمى از ديگگرى ماعى است. اينست كه مجاهده مانيز بايل در خورد اقتضاى بشرى باشل. معنى اين عبارات واضـحاست. رجال سياسى در دلاء عـــام نمى گويد



 مگر بعل از این يك ملـتراضى مى توانل بشودكه بازار فروش آسيا يا ايران به دوى او بسته شود. بعل ازاين، اماس امضاى همه هسائل ملل بــا ا اكريت
 (
[٪] حيلر یاشا در طرف آسياى بـوغاز (بوسفور) بيشٌروى عمارت
 خـسط بغداد است بعل از ده سال ايسننقطه راه حجاز و هند و خططا را مبدء و »هامبورغ氏 دا با بكن وصل ثى كنل و راه تجارت اروبا و آسيا را كهمها لك

 0, 5:-1

اراضى حاصلخيز طول فرات و شُطالعرب بعل از انلكى از حاصل گَلدم و
 كه مالا لنجارة طبيعى و بزر گs آتها است مستغنى نما يد.


و معنوى روسيه كشيله هى شود. هر كس غير از اين وْهميله نادان است و اگگر خلاف ايننوشته بـروز كند نو يسندأ اين سطور را نفر بن، وتَرنه مقروض ذكــر خـير و طلب مغفرت بدا نند.

روسيه ينجاه سال قبل هنتاد و ينج قيهت گیندم اروبا را به بازار Tٓزها
 هطالب هطالهات زياد لازم است تا از معلوهى بـه مجهول بی برد وآينده را "شخصص كند. اءـن توضيحات افسانه يِست. بايد با نظر عميق تلقى نمود وبـاهوش
 اجرتى معلومات خهـد را بذل ههيُطنان نحود مى نمايد باطل تَردد و در T ينده اسباب تشويت مغقود شود. زيرا اگگر اك:ون وج-ود سها اشخاص ز زحمتكن بى غرض لازم نيست در آ ينده وقتيكه اقتضاى وقت لزومTآنها را نشان مــى دهـد پيدا نمى شود و داعى افسوس شديل گردد.


راكهدارایوجلدان است به سخص خود مسنول بدانل وجدان ندارد.


اسشتاى شخخصى از كجا است؟



 شكا يت عا الم قيامت را هر روز درخود مى بيند و متأثر مى شود اگّر برنخلاف اوحر كت نها يد Tيا كفرطبيعت نيست؟
 يعنى ضميا نت[ به] خدا. ديگرى مسـى گو يل: هر جا احكام سلطنت مطلفه استعبارات ععن آ نجا را بلدود گ̌تة.

بكى از معازف مى نو يسل: سلطنت بـر ای نظم داخله و صولت نحارجه مى باشل. در ملطنت مطلقه ايزن صهنى مغقوداست. ديگزى مى گويل: امروز در اروبا هفلده سلحنت با قانون اساسى اداره

مى شود.دو سلطنتروسوعيُمانى اقلا منفور ملتآزاد ارويا است. حكيمى گويل: امروز بى تناسبى وادر ادارة ملر موقـع نما نده. سالطين

 مــوشع است • هر بيرق كه از این توشيح خا لى اسـت در سردر تملـن شنا يستهُ اهتراز نبا شد. يكى ^ـى گَويد:سلطلان مطلت قبل ازهمه دشهن خانو ادة. خحود مى باشد.
 او دا از انحلاناو مترصد مكافات مىشو ند.
 گمر امشمى كنند.اسرار دو لتىدست انداز اراذل گَردد نوسط متنفذيزنحاثنينو مغرض دو مأموريّهاى لشكرى و كشورى استعداد طبيعى و استخقاق . تحصيلى رايموض مى كتد. يكى مى. گــويد : سلطنت مطلقه هون غير طبيغى است اذارة او ادارة جاهليت. استت و البته اداره جاهليت هروتت بـاشل هادى|اولوالعزم دا داعى
 نود و انحلاف خورد مىىتواند بكند. يكى می گّو يد: سلاطين مطلقه كــهـ دد اينمائه بيستم زنام ادارة مللك و




مى نما يد و اين رشأه فيض را از تضييت نفوسو از طلوع اشخاص هر بي نوع
 .معاوضه مى كنى حكيمى گو يد: سلاطينمطلقه دشمنحيات خود هستند. برایى كبر بيهودة

 اين همه ناخوشى صعبا التحمل فقدل يك دواى سهل و آسان و ارزان، بهتحديد

حقوقـى خــود و استقرار حقوقديخران ان است .




 مى نما يند.



 [ [



 كنباز فلان و هرسوك فلان و هادشاه تر كستانهوهوكذا، خيلى طولانى است است كه (ادورمو ندهه به اين فقره اشاره می كند




امتباز حغر معادن تحصيل كردند و الى خحط استو ای غبر مسكون متصر فیى حشٌ



 و تفنگّها را هیون مالا لتجارة ممنوع در دريا گرفتلد وضبط كردند. امـا بغدر اهكان باز دراين اقدامسعىدارند .

 گويا سرنگرفت. خوودشدهمانسال بهبندر بوشهر سفر كرد و مراجعت نمود.
 و مسشول صيد وحوش است.
روسها بهاميدا ينكه بواسطة دوستى حبش درافريقا انگگتى داشته باشند به هآديس آ باباه بايتخت حبش سفير فرستادند، درمراوده بازكردند. ايتا لياو

 اعراب مشنول توسعة خاك حبش يا هستملكاتآتئ انگليس هستند.

 بطرزبورغ به توسط وزير خارجهُ روس لباس رسمى خحود را با بانشان ال مُمس
 حريف مجلس ما خود هميشُه ذل ميبرد على الخصوص كـهه بيرايها بر او بستند.
البته ييش رفت ديلوماسى ايران را در تاريخ سنـلى بسه اين اعتبار
(نبوده است ونيست!
(اشنيونه از صاحبدنصبان اركان حرب روس در مفدمة اتحاد [V] [V]
 مشتاد نغراشخاص ذى فنون را با خود بردانته در نقطهاى ازسواحل بحراحمر



((اشنيوف) كه بيرق ععاب روس بريا كرده. بود ايسناد گیى نمود. مهلت دادند. بعدازانفضاى مدت با توب زدند تلعه را سوختند و سكنهُ سوقا لثما نين
 بر گردانيدن گر يختگان روسيه كه دولتروس گو يـى مخبر نبودو فرا نسههاخلدمنى بهدوستى. روسيه [ ثى دا نستند] تقديم نمو.د.



 فرانسهما يوشيد و در جرائد بیاطلاعى دولت روس را با استنطاق ومجازات



 انگليس استنطاق و مجازاتش رانا داد و بالاخره جنگُ انگَلبس و ترانسو ال و جمهوزيت (ااورانزه) درگرفت .
 ينجاههزإر خون ودويست و ونجاه هزار اسبتلفـ ششده.... و هنوز درافز ويغاى

 نبودندتهورى در وطندوستى خود ا براز نمودندكه ملل آينده را سرمستقاست.


 اين فقرة. اول واقعه دنيا است. زيرا كا كه در همه مال با با غيرت و و تملدن
 ملت فروش بيدا شده، بخصوصدر Tاسيا كه گو تُى هنوز هم به بول همه اسر اسرار

دولت و حيمُت ملت را ميفروشند. يحتمل بعلاز اين بوى غيرت به دماغغانها نِيز برسلد وو حفظ وطن دا بيشتر عینى بدهندكه ملت بىوطن بشر نيست. سيوانى است كه بالاتُ به انسان ماند.

 متوطن يا مهابجر شود.اين است وكه كغتهام: (شُعر)
ای وطنایكه مرا فبله بجز سوى تونيست
نیرستم به خحد| كعبه، اگگر كوى تو نيست
عقل كل مهر تو را ارزش ايمان بنهاد
خوش بها داده ولى قيمت يكموى تو نيست
( $)$
[^] استوالان بهز بان انگگليسىوروسى ترجمه شلـه دراحوالات سال *ى نويسل كه شيرعلى خان بههروسيله كه بود به دوستى دو لت روس میثقد شد و



 شيرعلى از يكطرف حیون كنايت و استقامت نداشت اعتبار خود راكم كــرد و ازيكطرف از وعدههـاى خحود طرف معا بل را در و فـانى آن عهود

 محا فظه مى نمود ومقدمة| لجيش قشون روسى مى شال و فتح هند را بـهـ دوسنها قبا له مىداa. كلمام ذيشود اين عهود مشخكله را باكسى تقبل منى نهو2. روسيه متعهل شله بود كه سرحل افغا نستان دا تا دروازة هند وسهتدهل
 بودند و انتظار حر كت صيقل اسلححه هى نمودنل . از فتو حات موهو میى هند با با

نشانهاى جالادتا تيه، نووشان را آرايش تصودى مىدادند.
 خببرو كو تل بيوار و شكستفاحش او و فرار كردنبا بلخ كه مبل ازجنغتُ اهل اهيت خودش را نيز بهآنجا يعنى به بلخ فرستاده بود از هم باشبد و همه اميلدهـاى سا بق مبدل به بأس گرديد.




 كا بل اقامهه نما يد.

 مى آودم. اول منا فقين خود دا تنبيه هى كنم.

 ماه فورای \AVq شيرعلى در بلخ وفات نمود. يعقوبنحان را بـه امارت افغان بـرئرداسته اما ملت افغان از اين تميين


 عبدالهذخـان وليعها ساخته بود. تا اينكه داود شاه خانسردار كار كـه از از اراذل

 يعقوبخان بسه استغبال يرون شد. منا فقى او را فهميدند. او را گَــر فته بههند فرستادند.
شيرعلى خان جحگونــه كهدر فوقذكر نهوديم بعل از فرار از بلخ بـه سـرفند نزد (رقاوخمانه) سفر اء زرستاد. يكىسردار شيرعلى خان قان قندهارى،،يكى

قاضىشاه، يكى محملمنتشى و بحمدحسن بيشخذدمت دوست محمدخان مرحومه و دوسه نفر صاحبسنصبان ديگًر بودند، فرستاد.


 نموده و ضمناً ازبودن من در سمرقند اظهار تكدر نموده و خو اهس كرده
 رفتار ونظر ندارد.
اما بعداز اطلا ع ازهمةٔ اينها و ملاحظهٔ بينو بيت حر كات


 شيرعلى قندهـارى وعدة تحويل قندهار، ؤـاضى بيشاور تبعيت طايفهُ











 را دعوت جهاد كفار ازطرف من بكنيد ومهر عليحلده علاهت بها بنها تسليم نمودم و وصا يأى خود داكردم•
رفتم بهاندرون. ساعت دوازده شُب حا كم به در خا نها من آملد و سيصد















 وكاغذ را بارهكردم.





 به اسم جهاد مغتوح ساختم. انگالبسها با من مكا تبهكردند و و مرا به كا بل دعوت نمودند. به مسنداجدادى نسـتم.

## * * 䋆


 زحمات فوقالعاده كشيلد و رشادت خــارج تصور نمود. هن محض اطلاع از

تاريخ امارت او وحر كات روسيه اين را در اينجا نوشتم• اصال كتاب دوجلد است.از طفو ليت تا قريب وفات همه هالات نحود را مفضل نوشته وكتاب مفيد ولازمى الـت كه حكـر انان شرق بخوا نند و تأسى
[ [ ] فرا نسه جمهورى ، روس سلطنت مطلقَه، فرانسه كا نوليك ، روس
 داراى مستملكات اقصاى آسيا، روسها Tسياى كبير وآسيا خور، فرانسه طرفلار تجارتآزاد و((درهاى گشاد)، روسهاهرجا را ضبط كتند به احلدى راه نمىدهند، مسئلة تصرفكــره و خططا از وصا ياى بطر كبير است ، و تصرفـآنها بــراى رو فر انسه مسئلهُ موت و حيات . هرو قتآ لمان به» Tلساس-لورين" استقالال داخله بدهدهمان روز خحانغ اتحاد فرا نسه وروس منهلم مى شود. T لمان و فرانسه برحسب اتتضاى هجاورى و تمدن بايد با يكديگر بسازند.
 از تمايشهاى متعددة روس و فرانسه فقط درصفحهٔ تاريخ ياد گار بـىمأخخى
 اين دو ملت متمدنه مدتى باهم در كشش وكوشش و قتال و جلدال بودنل.
 بىسواد بخوانلوا اخحوان، باغ دوضها دضوان وگلهماي حور وغلمان را برادرانه تقسبم نها يند . اتحاد امووزىدول مقتضى وسائلزياد استكه ازآن اتحاد يعنىاشتراك هردو دولت بعداز تقديم سرمايه،فايض را قبل از بيع وشراء بهدفتر تجارت و مرا بحه4 مي نو يسند. درميان روسو فرانسه اين مرا بحه نبست. تنها از روى مكا فاتمى تواند

مرا بحةُ شخص حندنْر بشُود، نهملت.

 عبدا لعزيزخان را با خحط مستقيم به ورائت سلطنت متقبل شل، مشروط بـرا اينكه
(ادردانل«و » بوسفوره هردو ثقط به روسها باز و بهديگ, ان بسته وتحتالحفظ

 باشا و شيخالاسلام خير اله افندى بلـواي طـرف با لكان را بــربا نمودنل و


مراد و بعل سلطان عبدا لحميل به تخت عثمانى جلوس نهود اينخيال را مسيو ( بلندوف" با سلطان عبدا لعحميد خان به ميان گذاشت.
 بزو امتيازات انحاد روس وعثماني نما يل. تتيجه اين همه مساءى خلـع كريت، جنگت يونان، بسته شلدن هردو بوغاز به روى كثتبهاى جنگیى روس و
 عئما نى به آغوشع
 مها للك عثمانى راضما نت نمودزل. عثما نىداخل ا تهاد و جدائى ملل اروباشلد. با يد رجالماملمتفت بسو نلد و بيينددست حا نظا اير انهمينا يادى حاضرست. دعوت دجالالغيبححالا بامذاكرهو مكاتِه است. اتطاب واوتاد محلوم است كه در كدام نتطه تشريف دار دار دلد.

 دور كره زمين راكه تحهل مليون متر ياسى و هفت هزار ورست استدر
 نور حقيقت اسلام كه عدل و مساوات است طا لـع گَردد. آفآ و انفس را منور مى كند. آنوفت هر كس در گوشهُ خانها خود (انفسى مى كشدآسوده و عمرى به سر آرده و وظيفه مأموديت خْود را كه ترحم بر بر بنى نـو به امثال حود انسانى است مجرا میى كند. هر كس كه ازاوضا ع و حألات نحود و خا نهأ خود بيخبر الست وكارهاى فو تى خمودرا به هرجه بادا باد و به امتلداد و امراد زمان مهحول میى نما يلمعلوم است كه نهرجالالغيب براو امداو كثل و نهزجال از گَراهى اودست مى كشد،

 آسودگى و استفلال و بیطرفى را جزا بیا بگيرند.



 و رتابت رجال دربار بايد استغرار يا با بد.
هر كساين اعمال ثواب را براي واي وطن محبوب ما ما فر امم آودرمتحصيل
 الكلامماقل ودل.
خخوا انندة مهترم | گَرمرحمت نسايد و در هر كلمئ أين سطر آخرى غورى
نما يد داندكه عمل ثواب جندان صعب نيست، شعر
عمل بيار و ادب يسش گیر ، علمآموز
كه درمحاوره الفاظ نوظهود جه سودا
( $f-\varepsilon$ )



 مملكت اداره مى شود.
اولا توانين روسيه جون ثمريك يا جند ارادة شخصى است و دستگاه



 آراء خهـود را در كمال آزادى يان نمايند ... در روسيه اين وضع هر گــز

شخصص بإدشاه فرمود ودر زمبينٔ همان فرمان عمارت قان نون بايد ساني



 منتج عداوت شخصى و سوء ملل نیى شود.






 برو تزها دشوه هر سه در يكجبا مديررورسيه است.


 مسؤل است.
درروسيه رشوتاقـسام دارد: يك قسـش بيع و شراء است اسكه بلاو اسطه



 , در موقعمل را مى گّنراند....
يكقسسشتعارف اعياد وجشن نام گذارى است كـي عوض
 مى فرستند و نظر مرحمت خانم يا دختر و داماد فالان وزيـر دا دا جلب نسوده

بعدعاملى, اكه يك كرور تفاوت عمل است مى گَذراند. گاهي تكلبف خريـلـدن سهام شر كتهاى معتبره دا به دجال يا شاهز ادهها به فيمت نازل مــي نـايد و دويست و سيصلهز ار منات نفع محسوس مىدهنل. بعد از جندى او را واسطهُ استدعاء درستى كار مى كتند ويلك كرور تومان مال دولت را ها يمالمى نما يندو همةٔ إنها مطا بق قانون ساخته و يرداخته میشود... نجباكروسيه_آنها رشوت نمى گيرند. ازمتمولين ياازمغازمها استقراض
 اياب و ذهاب اندازند كه متأذى شوى و متار كه هى معمارهای طرت وشوارع، رؤساى دواثر آذوقه و مههات زشكرى، تا كنون كسى كه رشوت نخورده ديله نشده... اتگر كسى با لطبـع آدم تميز رشوه خور نباشل او را هم بـه هر نصو باشلداز دايرهٌ خود بِرونمى نما يند وديوانه مى شمارنل.... منختصردر پطرزبودغ در دوائر دولتى با پول هرجه هى خواهى مى توان

همينكه با يد در مقامات عا ليه كليد او دا يِدا كرد كه نا نوادة فلان وزير با كدامخانواده Tشنا است. به كجا آمل ورفتدارندو آشنا هستند، وسا يطتر اشيد، اسباب پينى كــرد، با سه جهار ننر رشوه قبولانيد، دشوه داد و مــو تـع قبول يافت وعمل را گَذرانيل . اينها را از پيشخلدتهأى وزراه به ده بيست منات مى توان دانست و شُناخت. هون هطرز بورغ مشصوصاً گَرانى است هر كس با وزيرىآشنا است او را تنخواه عوض قروض لباسنسوان منازهها مىدا نتد . تا كسى رفت يیش او
 مى فهمل ومبارى امور دا مدحاوره مى كند. برخلان، دوا تُر جر يمهٔ روسيها كثر آدمهاى تميز هستند وهخصهوصاً بهميج مبلـ اسرار خود دا بهكسى نمىدهند ورشوه نمى گیر ند. من از آحــاد صاحبمنصبان لشكرى اسخاصى ديلهام كــه هيمهاهيز از
 احلدى به من دجار نشدهكه لوث طمـع در وجود اونباشد...

نكلاى|ول| میر اطور گفته بود كه در روسيه بجزشخص پنكالیى) Tدمرشوه نخود يـدا نكردم. اهـا بقدر انتشار علـمبم وكثرت معارفآدمهأى روسيه يش
 ملفو ف مىدارد. [ [ [ [ [ تجزى نمود و تقر يباً هفله سال بالاستقالال تصرن نموده و شغاردانه انگلِسى راكست . بعد از اينكه متمهلى مرد فرا نسهها جون ديدند فتع سودان نزديل است (ا مـارشان《، تمام صاحبمنصب را با صد وينجاه نفر سا لدات داوطلب فرستاده يك قطعة او راكه (افاشادوهه و در سامحل رود نيل است تصرفكردند
و ييرت فرانسه را برا فراشتند.

 تزد بيرت فرا نسه برپا نمود. رستحفظ گذاشت و!ر گشت. ماجرا به حكومت لنلن و پاريس هرقوم شُد. (اسا ليسبورى هِ كشتيهاى جنگى را مسلع نمود و تخليه دا ججلأ مطالبه كرد. فرانسهها ایيستاد گیى كردند. به استظهاد ححا يت دوسيه مشُغول نلارلك و خودنمائى گُزديلنل. روسها معاونت نتمودند. جوابِ دادند كه اتحهاد ما در مسانٌ داير اروبا است. در ماير نقاط دنيا در مسا:ُسل جلديله تجديل مقاوله و تحصيل رضا يت طــرفين لازم است. وانگهى حما يت روسيه بايست از طرف دريا باشد. روسها تصريهأ نــوشتند كه قواى بحرى فرانسه و دوس دريك نقطه از قوة بحرى غير مغلوب انگلبس
 نيست ايستادگى نمود.


 نتام (امارشانه در مراجعت محض اينكه از خــالـ انگَلِس عبور نكند و از هيزبانى دشّن متنفع نشود از راه مصر و سودان زِيامل ، از وادى غير مسلوك

محروسة (احجشسنانهاجهار ماه طلى مسافت نموده به باريس رسيد واگگر از راه مصر مى آمل بىزخحـت در يسست روز وارد فرانسه ميشد. امــا وطن هرستى و
 آگرجها لساعه كه اين سطور را مى نويسم ميان عئمانى و فرانسه برهم



 ادوارد هفتم چخلدى ایام صلح اروپا را امتداد مىدهد. آ نجهه بى ترديد است دنيا منتظر يكطففان بشرى عجيبى است كههالاعين رأت ولااذنسمعته.نــا وقوع آن حادنــة كبرى مسئلة خحلعالسلاح و شوراى
 هاى تحتا لبحرى و بالو نهاى هو اتُى مللمتهدنهُ بى مسماى دنيا است.

 شد. ڤقط اين مسئله با وجود قلدت محسوس روسها براى ايرانى حونتصود گرديلن زمين به طلاب ملدسهُ ماغير محيط , خار ج از فهمشلدمن در ايران احلى را بى استنناء نديدمكه سياست ايران دا جزوسا يرخحيالات نحود بداند.

 مستعل شو ند.

*     *         * 

هذاTآخر ما وجدنا بخطه واستسسخنا فى سضورهالثريف ومنز لهدامعلاه، 'یى بلدة تميرنانشوره كرسى داغستان، وانا اقل الحاج نا يبا لصدرالشير ازى.' 1- معصود معصومعلى شاه شيرازى ملقب بـه نا تُبا لصلدرو مؤلف كتا بهاى طراتُقالحقائق، دياضالسياحه، بستانالسياحه وحلاتقال لسياحه است و هرجهار پابِ شده است (1.1.)

مقالهُ ملكى

ميرزا عبدالشه
 جگگونه تا ايندرجه از كار افتاده و اين ملت مستعده را كــه سرن
 بلادى كه ينجاهسال قبن گلستان Tاسيا معدود مى شد حاللا قبر سنان
 باب وفراش يا اجامر و اوباش، حكام وعمل، ساير طبقات كالا نعام بلمماضل ونل معاريف اينملت كهمعروف دنيا بودندمخر نسلشان منقطعشدهو

 دور هاه عميق نكبت اخــرى جمـع شده مترصد افتادن و شكستن و نوت وفنا هستند تفقدى ندارند. مگر اين هيأت جامعه اعضاى يكد گر نيستند؟ مگر وظيفهُنمدن

Tنها معاونت همديگگ, نيست و يا مأموريت روحانيان امربهمعروف و نهى ازمنكر نمىباشد؟ عجبا! اين همه مردمزنده كه مى خخورند ومى وخحو ابندفمى گويندو
 غمانگیز ومصيبت فزا دراين مملكت گسترده و توليد شده وند ونمى ونهمند كه نتيجهُ اينهمه خودسرى واستبداد و فساد بالاخره نفرت عمومسى
 اجانب و فقدان استقلال و انقراض سلطنت جندين هـزار سالها ايران است. وزراء وسلاطين از اوضاع وقدرت دول و رقــابت مللممجاور
 با وجود اين صنايـع و ثروت صدباراز امروز بيستر و اقتدار دولتو

سلطان برستى تبعزياد تربود. كرباس وحیت همدان، قلمكار اصفهان، مخمل كاشان، قالــى خراسان سالى جند كرور حمل روسبه مسى شد. زيراكه همسايههـایى
 مى كرديم
 كاغذ قر آن تـا كفن اموات Aحتاج به فرنغستان است و كسى در در اين

 آخرى حمل بلادخارجه نمودن و باحينى وبلور معاوضه مى كردند..!

195

و اكتفاننموده رهن گَذاشته و استقراض هى نمودند . عوض ماشين و




ميرزا صادق
 بكنيد يابشماريد. خيال مى كنيد الفاظى كه در تصرف ما ما است بهتقرير حالت امروزى وطن ما كافي است؟ نه خير!




شوند.
اگربگويم يا بنويسيم عدلمرده، خــواننده مىداند كه حاملان
 آزادى مرده، هىدانندمردمانآزاد اسيرشده... نجابت واصالتمرهرده، بيداست كه اسافل واراذل صاحب امتياز والقاب وشئونات گشنه. اما گر بنويسيم درايران ذات حيات و نفس حر كت و كفاريت ون
 زفوس هستعد ومتنفس بىدوح انسانى و هيحجان وجدانى مدنون قيود جهل مىزيستند. بلىجميـعملل عالم وممانك دنيا درحكم شخصص واحسدهستند.

عـوالم طفوليت وجوانى و كهولت خود را بايد طــى نمايند. بعد از انتضاى اجل موعود بميرند وقيامت خخـود را اقامه نمايند واز صور
 خلقت (يعنى حدوث و تغير) تجديد نمايند.
اما ايران وايرانى ازاينقانون خلقت مستثنااست. اسرافيل ايام جندين صور بلندTواز دراين شصت سال دميده و ايـرانى هر گز از خوابغغلتِيا قبورجهالت سر برنداشته.
 ياغيگرىسالار، چیاول عبيدالله مخر صوركافى نبود كه بيدار بشوند و تكرار گذشته را يِشبندند . ميبينى كه نبستند و Tسوده نشستند . يس نبتالاعتراض كه ذات حيات ونفس حر كت اينملت مرده و ازعالــم بسرى به جمادى منتقل شدهاند.

ميرزا عبداله
هِنين استكه مىفرمائيد. حيرت منتنها در تراكم اينمعايبو مصايبنيست. تأسف وتحسر منبيشتر دراين است كه باتفكروتصورو نظر عميق و معلومات خارجى ممةٌ حوادث وعقيدههاى ايام زند گانى ابناى بشررا مىتوان بيشگيرى نمود وحل كرد. سبب اورا بِدانمودو بهعدم تكرارش كوشيد.
مـكر عغيدة تنزل ايرانكه سررشتهاو در عمق ظلمت حـوادث
 بديهى است تا طبيب مرضرا نشناسد ونغهمد اگر بوعلى ایينا

باشد از عهدةٔ اوعاجز مىماند. گويىى يكسوه سابقهُ زكبت وذلت اين
 تاكنون هر اقدامى كه در ترقى اين ملك وما وملت نهوده شده همهبىاثر مانده يانتايج وخيمه را تمر داد داده. اگَر شما مى توانيد بنده را از اطلاعات بالغهً مسلمةُ خـودودتان
 اين خاكِ, اكاك وطن ما است. اويعنى وطننوارث حقيقىما است. مـابايد هـریه از درياى رحمت تربيت او اخذذ نمودهايــم درراه حغظ او او و

سعادت ترقى او نثار نمائيم. بندهاين مسئله را با بسيارى از معاريف به ميان آوردهام و بـا جمعى دربن باب طرف صحبت بـودهام. هر كس به فهم خود چهيزى كفته كه هيجِ كدام مراساكت ننموده وقابل اسكات نبوده.

 مردمرا از تحصيلمعارف بازناشتتهومشغول نمودهاند. مئلاينكهسليمان








مفيده نهى. هندسه را كفر، هيئت را كذب، كيميا را (يعنى شيمى)غلط،
 مىدهند. خودشان يدلُ مى كشند و به اسم آسمانسلطانىمى كنند ...
معلوم است ملت بـااين بيشو ايان گمراه جز اينكه هستند جه بايست بشوند.
ديِگرى مى گويد بيغمبر ما ايران را نفرين نموده هـر گز نظم
بر نـىدارد.
 رقابت رجالدربار است.هر كداماز آنها نكر صائبى درترقى ممليكتو ملت مى كند و ابـراز صداقت و كفايت نمايد ديگران ان به خرابی ابى او

مى كوشند و اسباب عزلوخزل اورا مى جينند.

 حقوق وحدود درتبعهتو ليد|حساساتشرف شخصى ومر اعاتمساواتو آزادى مى نمايد، از T
 زيرا هرقدرجهل تبعه بيشتراست تحملشان بيشتر و تبعيتشانبهتراست.



 تشكبل كنندتااينكهرجال كافى مجرب ازدربار دور و امارده وجهالدايائمـ

الحضور وشريك سور وسرور سلطانى گردد كه نهدرخلوت قابلنفوذو نه در خارج اقتدار احداث اشـكالى داشته باشد و ر حغظ مقام خـــود را بردين وناموس وشرف انسانى خود مقدم بــدارد... و اين هييت كثيفه مر كز ادارة ملى گردد
بِكى مسى گفت تربيت وادبيات ما مخرب ار كان شرد طم طبيعى و

 و ازمعلمين نتراشيده در مكاتب بابهست درعشتق و جوانى' افتد ودانى، يا حكايت قاضى همدان و اشعار كاندرين خانه ازقرابتخويس تانه، .... شلوارش ... بسه عبث كس تورا نخوا حغظ مى كنند. و ازاين قبيل اشعار مديُحهُ قآنى در تعريف محمدشاه ثانسىو سرداريه وفصابيهٔ يغما و هزار بـى ادبيهاى ديگر ياد مى گيرند . با از موىزهار و استبراء وفشار كشف اسرار مىنمايند.
 مستعد جلب وانطباع ديده و شنيلههـاى خــويش است است همة آنها را
 شرف خود را خامد مى نمايد. يكى از معارفدانان ايران سبب اين بینظمى فوقالعاده را از

نفوذ خارجه مـىـدانست • مى گفت دول مجاور مـا روس وعثمانى و
 فارس)هـيِع كدام راضى به نظم ايران وترقى او نمى باشند.
 به مملكت ايران است. تبعه كه ازاجحاف حكومت محليه بهستوهامدمده تابيرق دولت منظم و مقتدر را ديد بالطبع تحت سائه او مسىیناهد و حكومت ظالمه را خود دفع دهد.
 فقط اظهار تأسف شخصى خود را مسى نمودند نه افادة مـأموريت و




 را در طهران تغيير داده و ترقى ايران را كه در تهاجم اعادى اسلام بتواند خوددارى نمايد و بههييتتعموهىاتحاد متصورى آينده معاونت
 كمال سرعت وشتابكار مى كنند. افسوس كهسفراى ما دراسالامبول هنوزهم مشغول مبادلةٌ قناسيل و انتظارورود حصجاج مكه را مى كشند وحتىالدعَدور ازهمين تقويت بيشرفت مسشولات شمال را مىنمايند.
 واضح است. انگَليس دولت حايل ميان خاك روس و مملكت وسبعهُ هند را_ كه از آن جملهوطنماس.ت مججبوراً بهاندازهاى منظم و مقتدر


 خو اهل بود. رجال ايران اينمطلمبرا ههتاد سال|ست يعنى از تران تكليف


در تاريكى شير راگًاو مىیندار ند!

ميرزا صادق



 مى نمايِند قبلاز ايذكه به تشخيص مرض بر بردازنلد به تهية شربت و دو مشغول مى شو ند.
تا درمجلسىحرف بینظسى ايران به ميان آبد ازحضارهر كس





مردم بيكار، وراه نــداريم وبرای زراءت آب نداريم‘ پول نداريــمّ، معرفت نداريم، مكتب نداريِّم. بيشههاى مارا بريلده تمامكردند وحها كردند. دويست فرستخرحدما درمعابل قزاتهاى روس يكتراولـخانه نسـارد. لشكر نداريم، صاحب منصب نسداريم، نداريم، نسـداريم.... مسلسل مسى گويند و لفظ دولت وملت را هزار بار تكرار مى كنند و بالاخره سخن درنداريم ونداريم ختم میشود... يكى ازآن ميان بعداز خمميازء طولانى مى گّويد : Tآمان كار از كار گَشتهه ايران تمام شله، مگر (ادستى ازغيب برونآيد و كارى بكنده•
اما يكك نفر نمى گويد كه جه بكنيم همه راداشته باشيم و بهجه
شهور ودلِل اين همه ايدى حاضره منتظر يكدست غيب است. بهعقيده دانايانعالمايرانى مردود خحداست،و گرنه رجالالغيب هر روزرایورت كاينات را بهحضرت صاحب دست غيبتمّديم مى كنند و آن حجت خحدا مىدانـد كـه چچهل كرور زفوس مسلمه چگگونه در آتش ظلم مشتى اراذل مىسوزد وتاكنونامرى نمىفرمايد و كارى نمى كند. بنده در مجلس شورى بودهام. روزى دستخط همايونى كه به عنو ان صهدارت صادر شده بود با اين مضمون كه هاجناب Tاقا... ايران امروز محتاج يك نظمصحيـح وترتيبمستقيم است. خاطرمهر مظاهر همايونى ما ازجريان امور خوشنود نيست.تبعهودايـع خداوندى است نبايد مظلوم بشود.مواجب نو كر در موقعش نمىرسل. خلدماندولتى بـالاستحعاق داده نمى شود. عمل سرحدات به اشخاص كافـى محول

نيست. البته جمـع شويد شور بكنيدوقرارصحيحى در كليةُ اموردولت بگذاريد. بهعرض بر سانيد و خاطرهمايون را آسوده نمائيد.ه دنتخط قرائتشد. رئيسشورى گفت حا كم فارس بايد معزول شود. تمام|هالى ازاوشاكىاسـتا. بدقدم است. از روز ورودتا كنون جزقحطى وملخ خوار گی و تعديات شسرانش هيز ديگر شنيدهنشده.

من از اولبهتعيين او راضى نبودم. حكومت او در كرمان سبب مجزا بودن نصف بلسوحستان شد.

اما جه كنمبه حرف منشاه اعتنا زكرد. همه گفتند معزول شون شود اينكه مواجب نو كر درموقـع نمىرسد راستاستـ است اما تقصير


 باشيم وهرايرانى هشت قـر آن مقروض ميلون تبعهُ روس نغرى هرساله هانزده قـران تنزيل قـرض دور الت مىدهند. سبصد مليون روبل استقراض نيز متفقاً قبول شد. اينكه خحدمات بايد به اشخاص مستعد و بالاستحقاق داده شود
 به سفارت يطرزبورغ تعيين شود. در بايتخت روسيه برای ما شا شخص امين و كافى لازم اسنت. همه تصديق كرين كردند. درباب سر حدات آنحه لآزم است نمودهام
 او را در كارما طرف شور نمايد. از (ايوست) ديروزى نوشتجاتهمه

از حسن اداره و خحمات ايلِبيگى وصافى هى كند ... حمد خحدا را
از آن جهت نيز Tاسوده هستيم
مخبرالدو له همه اينها راعــريضه نموده تقديــم حضور مبارك
شاهنشاه ارواح العالمين فداه بكنيد.
امروزدر روى كرهزمين بهتر از ايران جائى وTسودهتر ازملت

 روزافزون[دهد] كهمردم|يران درزيرسايهُ ظل اللمى اوهزارانسالTسوده زند گینمايند.


بياوريد بكشيم! ناهار راهمحاضر كنيد!
 آباد راكه دوبست هزار تومان قيمت دارد از شاه ترَفتيم به اوداديمر.
 خورده؟ مر گَ من خوردهايدٌ اگر خوردهايد... وزير فوائد يسفردا مهمان شما هستيم. بايد مهمانى مجلل بــا
 خاستند رفتند سرناهار.

 مبادلّ فرامين ناسـخ همديگر، هزار گو نه فساد جمديد نحار ج از از نصور بشرى در مدار اولى متحرك شد.

ميرزا عبدالله
شما نيز آنجه فـرموديد در كمال نصاحت همان تشريح مشايب بود. منتظرمكه سبب وعلت اين بدبختى راكــه امروز درمدحبت ورطن
 گمراهى ملاها ، نفرين بيغمبر، خو اجه تاشانى رجال دربار ، بو لتيك سلطنت مطلقه، فضاحت ادبيات، نفوذ خارجه ، اگگـر همه بكجاسبب خرابى وطنما نيستآخر بفرمائيد یس چيست؟

ميرزا صادق
جـواب اين مسئله اگَـر در نظر شما وديگران بسيار مشكل و
 سته مسـذكورة شما نيست... سببوعلت اين بسـبـختى بسيار سهل و سادهواضحو مئل آنتابرو شن[است]،و جزاير انى همه كسددادو همه كس فهم واز يك كلمه بيشتر نيست. قبل ازاينكه اينن كلمهُ واحده را بدانند من ائبات انكار خسود را مى كنم كه جرا اينها نيست.
 جهال كه به سلك روحانى دانحل شدهاند بىاذن وبى امتحان بالورائـه
 فتاوى دروغ مىدهند. سادات در خــانههاشان كمتر از فراشان قزوينى نيستند. بيشتر مسـلاك و محتكر ند . اجامر و اوباش را حمايـت مىنمايند. خـــانهماى

خودشان را بستتــرار دادهاند. هروقت نام ترقى ونظم بــرده شود

 از جهل ملت وضعغ و ظلم حكوهت است ومزيد بینظمى، نهاينكه علت وسبب اصلى بى نظمى. وتتى كه مى بينيد تبعه ازـحكومت متنفر است،در انظارخودشان

 مشتبه مى گُتند و نه عوام دور Tنها جمـع مى شدند. تا اينكه رفتهرفته در بعض بلاد مسثله از ملاحـظات مسذ كـور منتقل گشته. اگر [در]يك خانواده طفل باد بانز
 دومكــه مى گويند يیغمبر (ص) نفرين ننموده اين كذب نا نالايق

 بشُت انبياء و ظهود ايشان ففط بـراى نشر تملن و استشرار عــل و مساوات وتربيت جهال و هدايتگمراهانوتلع مواد ظلم وخودسرى نور فساد عالم است. ملاحظه بغرمائيد،ملتما كه معنى T'ئن خود را نمىداندمؤسس
 اسناد را به روح زردشت مىدادند كه ايران را در نسر اساسلام امروزى نغريننموده كه نظم بگيرد، باز مىشُد جزو اخبار مضهحك شُمرده

سوم خواجه تاشانى و رقابت رجال دولت را كه سببخرابى

 روس هميشه بوده و هست. رجال دربار دول متمدنه دو مسلك دارند

 فرتهاى Aحض حسدورقابت|تداماتمخربس كار وبى نتيجهماندنخيالات





توهين اشخاص صادق و كافى بواسطهٌ همين (انتريك) است.



 معمول ومجراستكه جز نتيجه وعمل از مقدمات او درخار ج ائـرى


كارها كه در „انتريك«ه رجال خارجه درست مى شود گاهى يك

 است.همينكهانتريك رجال دربار مادر ظهوريا حدوث خـو

شخصىنيست، فحاشى وبى ادبى و بىانصافى و نوهين و تحقيربرملا





است نهسبب اصلى ومادى او. وعلت جهارم يولتيك دربارى وسلطنت مستقله راكــه علت اين بلاهاى مهيب بـىینظمى مىدانيد،Tنان كه اساس و تصور ايشان ععل سالم وكافى است از فهم ايجاد اين لغويات كه سلاطين ملك و و ملت


نمايند عاجزند.


 الا بالامن و لاامنالا بالعدله مشبد بازوى سلطنت اونيست. كيست در





 كردند. يول را گَفته ودرخريد مزخرفات مصرف نمودند و هــرتدر
roy

مىتوانستند ثبت جداول دفتر هداخله لثامت و ملعنت خـوـود كردند.





 سوء تأثيردارد به ادارة دولت و رأى تحمل امروزى بهيجّوجه رابطهو تعلقى نمىتواند داشته باشد. علت ششم نفوذ خارجه را فرموديد. لفظ خارجه كافـى است بغهميمكه اين نفوذ در امور داخله نيست، در مطالب راجعه بهخارجه



و با هوش ومستعد ايران است شبهه نيست. اما نقدان نظم داخله ونشر معارف و اطلاعات حقوق بينالملل
 فرضاً بهدولتما صلاح ببيند كـه در ملك خحود تبعه را در سياه جلدي
 اين بيترا نمىداند ونمى فهمد. هذر كن زآنكه دشمن يَّوِيد Tن كن كـه بر زانو زنى دست تغ
بلـى مأمورين مسى تو اند از ضعف ما منتفع بشو ند و حنانكه

گغتيم ازجهل ما به جسارت خود بيغزايند. واگَر به صدد نظم وتـرتى


 نيز مسلماً مؤيد بىنظمى است نهعلت اصلى او.

ميرزا عبدالله
بنده بـاكمال افتخار معتقد اين بيانـات شما مى شوم وتصذيت مى كنم كه امراض هيز دبگگ است وعلت حدوث امراض خيزديگر. آنها كه بنده عرض كردم تعداد امراضى است كه شخص وطنما مبتلا

است. حـالا شما Tنغلت اصلى ومادى مولد اين امراض راكــه يك كلمه قرار داديد او را بفرمائيد . ولــى در منطق ماحـا گَان ندارم كه بتواند معدمةٌ هزار نتيجه بشود.

ميرزا صادق
اول بفرمائيد كه اگركسى جائيد و سرما خـوردد مىتواند تب بكند، ذاتالجنب بشود، درد سر داشته بـاشد . هكـــذا رأس جميـع
 كلمهمقدمةُهز ارنتيجهنمى شود.انكاربلاتصوررجالى
 ولى قبل ازTنكه يك كلمةُ موعودى را بگِويم ازايراد يكجملةُ roq

معترضه نا گزير كه شمافدرىتأّمل كنيد وهرجهانمى گويم ملتفت باشيد. بعد از Tن مىرويم به سر آن بك كلمة جام جامعه.
 اولبايد بدانِدكه اينهاكيستند و چيستند؟ در جزو اين رجال صد نفر
 و تابل هرنوع خدمات دولتى داريم كه خند نفر از Tنها مسلماً قـابل

 بهتر است. وزراى ايران بايد اوامر شاهانه را بيواسطه اصغاء نمايند و ششخص اقدس :شـادشاه خـودش رايرت ايذها را بخواند و استماع عرايض فرمايد. اگگر در ساير دول صدارت هست صدرالوزراء هست، نهصدر
 مى گذارد.هرجهصلدراعظم بكندمنافعش عايد خود، وشكوى ونغرينس راجـع به شخص اقدس بادشاه مى ترددد.

 هزار تدابير و خحيالات ديگر است. و در اكثر اقدامات خارجاء

 تاسه از روز گَذشّته مىنشيند، كار مى كند و بعد رسوم مهمول میدارد.

حكيمى گويد هر سلطان كه ازطلو ع در كابينةُ خود مشغنولامور دولتى خــود نگگرديد از حال ملت و مملكت خود نهى تونوانسد درست مطلع بشود.
ديگرى مى گويد صدر اعظم سلاطين Tسيا برای اين است است كه


 بگويد تا آخر نمى شنود. فقط ... برو... بغو ... هـريه بكن... سخن صدر مغرور را ختت مى منمايد...

 حال ملل وملت بيخبر ماندند ومشغول صيد وشكاروعيشر [در] خلوت قصور زرنگار شدند. حالا شرحى از اين رجال ايرانكه بنده آنها را خلاف رجا رجال مىدانم بشنويد و بعد رجوع بامططلب و مفصود شما میا مى كنم ...




 دارد؛ (بادنجان سرخه' دا كاشتبد خوردبم بدحيزى نيست. او راهم 1- مراد گوجهفرنگى است.

بياوريد بكاريد هىخوريم! Tنرقت مىدانيم كدام بهتر است. روزى سخن از دائرة ساختن وزارتخانهها بهميانآمد. يكىاز

 خحرا جه عيب دارد كه برخيزيم و دائره بنسنيم...!


 نخوانده بودم حالا از روى قبر من دو وجبگياه روئيده بودا





 اسلاف است كه اخلاف از او تحصيل تجربه و معلومات بكنند ، نه



 دارالترجمه مسبوط ، كتابخانــ\& معتبر و مكاتب و مدارس در خور

اقتضاى تبهه و ايسام ياد گار بگذارد. برای وزراء عوض موزة اشياء
 انگیيز را بحیننده هر روز در اوقات تعطيل حاضر شونسد و امتحانات علميه را مشاهده نمايند كه آفتاب حگگونه جذب سيارات را مى كند؟
 جر ائقال هرا Tاسان است؟ ترازو چهطور قسمت هزار يك ثقل گندمرا مشخص مى كندף تا در مساتُل ترقى افلا اطلاءى داشته باشند ... بـــ همهُ اينها گوشداد و گفتبهجانشماصاحبا اطاقفيزبك راكه مى گوئيدنداشتند ودر كمالخوبىىوزارتمى كردند.


 اينجا ايران است. هوب بايد ور و فلكه ... ديدم خودجبسندى شرقى بـا بـا

سخنان حت برنتافت. مأمور سياسى غير رسمى آلمان كه بهعنوان سياحت در ايران بههمهجا رفته و همهكس را ديده در راپورت تقديمى وزارت خارجه

 Tلمان را دوست مىداشت آشنا شديم.
 قلبى خـودد را در فقدان اين آثــار مدنيت و مشاهد معرفت و تربيت

pir

اينقدر كه از مكتب و مدرسه سخن مى گوئيد آخر فايدهُ او هيست؟

 نه مردان شما تندرست و كار كن.... خهيلى خوب، نور سفيد هفترنگُ است، باشد. هشُت رنگت به ما حه!
افلاك جطور مى گَردد، باشد. هرطور مى خو اهد بگگردد.


معلومات مدارسشما اينهاست. حه مضايటه، تلگُراف بد حيزى نيست. من ديروز با بسرم در هجنل دقيقه از شيراز مخابره نموديم. او را ساختهايم•
 ما مى سازيد. طفل بايد قر آنبخخواند.ارواح امو اتش راسورهاىقر ائت بكند...
ازاين تقريرات كود كانهُ او متحير و متأثر شدم • ديسدم واقاً جاى هزار افسوس استكه در رأس ادارة ملت ايــران حنين هيولا
 روشنائى ترجيح مىدهد. عزاستغنا و ذل احتيا ج را را نمى فهمد... از حيرت و سكوت من در اينكه اين ملت قديمه با اين رؤساى جاهل خود درشرف انقراض است مصاحبسمن تصور كرد كه گْتههاى او را قبول كردم و مغلوب شدم.

در فتع Tاخــرى هرات كــه انگَليسها بسه سواحل خليجفارس كشتهایجنگی فرستادند شاه شهيد باوزراء شورىنمود. مقرر شدكه
 تعاقب جنگگ افاغنه اطمينان بدهد و به بادشاه روس و و فرانـي انسه استدعا نامه بنويسندكه در اصالاح ذاتالبين معاونت نمايند. يكى از وزراء عرض كرد كه اگگ ميرزا محسن گّوهرى دعاى زباذبندى ملكةُ انگليس را بنوبسد بفرستبم سفير ما مخفى با با خودبيرد



اين را باسوز و گداز بينهُ كاردانى و كفايت خود در شورش عبيداله كه نتوانستند در دو ماه هفتهزار قشون به مدافعة اكراد بفرستند يمى از وزر وراء به رفقاى خود گفت كه اين
 بيايد وخو اهش بكنيم ختم (انادعلى كبير) بغيرد. ما كه ذوا الفقارداريم
 يكى از رجال بارسال به من واردشد. مى نوا است يسرش را به
 گَت ايام تعطيل در باريس با يك نغر همدرس فرانسهُ خود سياحت بهاسلامبولTمديم بهمصررفتيم. جنرال كونسل ايران براى ما دوشتر و دو عرب اجبير نمود. در دو روز ما را به مقابل جدها جورد
 دوالا غكرايه كرديم.درجهارساعت ما رابهمكهآورد. چجند روز ماندبم.

Y10

شريف عبداله ما را يذير ائى كرد. بهمنى و عرفات رفتيم ... بعد بنده اطالس را گشودم. درياىاحمر را نشان دادم. گَفتم از اينجا بهاين Tمدهايلد. ير گار را دادم بهدستش. گفتممقياسبكن. ديدم بيگانهاست. معلوم شدك كسه درجهلوهشت ساءت نهصد ورست Tمسلده و از بهناى درياى احمر خهارصد ورست مسافت را در هفت ساعت عبور نموده و از جده تامكه دوازده ساعت راه كه الاغ تندرو كمتر نمىرود اور اودر چهار ساعت طى كرده! جون مهمان بود بسه (ا> كرموا الضيف) عمل نمـودم • سخن را تغيير دادم كــه منفعل نشُود و گڭفتم نحيلى زحمت كشيدهايد. گفت Tقاإجوانى زحمت را چهه مىدانسـ.... (راقم گويد جعفرطيار شنيدهبودبم، اما خرطيار نديده بوديمها اگگر بخو اهيمازين قبيلرجالج وطالع بى شعور فعال مايريد سدهاند صحبت بكنيه، مثنوى سيصد من كاغذ شود.
رجال امروزى ما دو ڤسمت از اين جور اشخاص هستند كــهـ
 مخر, نكبت و خسارت. حالا از رجال كافى وكاردان معتبر وطن ذكر مختصرى هـى كـنم
 داند و Tنها.
 عهد جهديد يا دورة ترقى شده اجزای ادارة مر كزى بود بوند. اول وزيرى كـه در ايران سر كار Tمد شخص مستعد فوقالعاده

بود كهدرجهارسال بهصدارت عظمى وامارت كبرى و لقب جليل اتابكى نائل شد ودرمدت قليل بناهاى بزر گّا برداشت وبیضي را بسه احسن


 اطفال بهتدريس، تـرتى صنابـع ايران، فرونشاندن فتنة سالار و بــابية
 بععمل آمد...
هر كس از حسنعلى آنان اميرنظام مرحوم حكايت مراجعت او را از خرانان وسخن ملاى خاتونآبادى كه مصدر اصل كــلام است شنيده وازعلى خان بسرنظامالدوله مسرحوم حكايت سفارت سفيرى را ازطرفامبر كبير به امير بخارا شنيده. ودست شُعفبهـمزدن امپر اطور روس نكلاى اول را در يالتا ازشنيدن خبرقتل او مىداند. به روحانـ مظلوم فاتحه مىخوانـــد.
 يكنفر مستوفى بودكاسنهممه كارهاى اوبهعنوان ميرزاTآقاخان نسورى بسته و ساحت كنايت اورا یاك شسته، معلوم است رونت بازار آفتاب نكاهد.

واگر قآنى منملف عوض مرئيه هجوش نموده عرض خود را
 كبير Tسيا را ازطلا مى سازند و در موزة ملتى ايران ابناى عهدجــون T'ار فخريهتسجيدشمى كنند وروزوفاتشتجديدعزادارى مىنمايند...

قبل از اينكهبهشرح سـير رجال معتبرايران بردازيم بايدبفهميم


واين دوره وعهد عبارت از ییيست ومتعلق به كجا وكيست.


 نتابيده يا مردم اين خاك اقتباس نتمود... جحرا نتابيده وجـهسمانـع شده كه نتابيله وعدم اقتباس ايرانى جها جوبوه.
 بهترديد مورخين نخو اهل داشت. همينكه هرجه ما امروز در آفـاق و و انفس مى بينيم - ساعتى سی" سفر هوائى ، تلگگراف بىمفتىل از بانصد فرسخ- همه بعد از جلوس اوست. تـاجلوس اودرايران دهنغر زبان خـارجددان نبود، درعهل او
 هيدا شدند.تاجلوس اومخابرة طهران با با بلاد محروسه دوماهمى كشيد،



 ريختهانسـد يكى ازآثار تسر قى صنیت ونقاشـ اشى ايران است. مردم .بـا معلومات نانیه مأيوسشدند. رسفراى دول به اقامهطهر ان دعوت گشتند.

شخص او در ايام سلطنت طولانى و اسفار داخله و خارجه در تجربه و سرعتانتقال وسخننسرائىوسخننويسى و كلئُ امور سياسىسر آمد معاصرين خود گرديدو به وزراى خودش تعليمات مىداداد. از قتلامير

 اما جهسود كه دراوايل سلطنت جو انى ودراوا


 ازيكطرف هرروز صبح هر كس شرفياب حضور هى شلدعوض
 تمناى منصب يا تو جيه مستهرى ومقررى براى خود مى نمود، يا براى
 هرز گی بعضى فرنگیمآبان ضاله كه عـوض انتشار معارف وتـــربيت


 از صصحبت و معاشرت خـسودشان منزجر ومتنفر نموده بـودند علاوه

شد ...
حــالTنــكه ازين طبفه اميد بهـروزى داشت و انتظار سعادت دولت وملترا. قضيه را بـرعكس ديلده عقيده او دربودن تطر و رأى و و و مقياس وقــدرت اصلاح جهل وتبعه وخميانت رجـال وعصبيت متنفذين
ria

راسـخ شد.
اينبسود كـه ينجاه سال دامن ازتكاليف سلطنت بتكانِيد و اين ملت را سرخود گـــذاشت وهر كسهرحهـ خو است مرحهـتفرمود تـا

 مدهشه ويا حشر بربرى تشکكل يافت وروز به روز برعده و وحشتش
بر افزود.
 تماممملكتهندوستان ونيصد كرور تبعه نائل گرديد والاندربلو جستان راهTهن مىسازد. ديگّرى كه از هرات جهار صدفرستخ دور بود و بسارها ايران
 در سرخس ساخلو گذاشُته واز بطرز بود دهفرسخى هرات حمل آذوته و لشكر و مهمات مى كند....
 ههار صد فـرسخ مساحت بهسرحد ملك خود برافزود وايرانسى وصد



 ای منقلببِنقلبونه درايران جز امير كبيرمتوفى از وزراء وصدور، شخصتاريخى

طلو ع ننموده. نهاينكه نسل امير منقطع شده ومـادر ايران از تسوليل
 رجالبه را مكدر نموده...
تشريح ايـنـاضلال را بعهده نويسنده ديگر محول مىداريسـم
و گرنه قلم سر كشى مى كند وخواننده را ملالـا آورد.
 صدارت موقوف مى شد، گاه صندوت عدالت منصوب میى گَرديد، گاه

 مسلك خود را مىدانستند واصلاح اورا دردل داشتند. ولىدرميانانين حشر بر بر كه ذكر نمودبم نتو انستند كارى بكنند.

 مـى شدند) امانه در اصول اداره ونسر معلومـات . ععل خـودشان ران را
 مراجعت مى كردند به آنها كارى رجـو ع نمى كردند. يابه مـأموريتى مخالف مهارت او و زير دست يكتنر جاهي
 منظور طرفين بهيكاندازه موجب اخحلال عمل و داعى اسف ونغرت Tا مر ومأمور میشد.

ميرزا عبدالله
اينها جملهُ معترضه نبود. ازاين بيانات درست و تحقيقات بالغة حضرت مسنطاب عـالى بسيار متشكرم • ایقربانت شومكيسة استفادة خود را از اين فرمايشات عالى كه نقود بى بشس ثروت روحانى براندوختم.
ازاين مقدمات بقيندارمَآنجه مىجستم ريداشده و اصل وعلت
مرضمهلك وطن را از شُما خواهم شنيد.

ميرزاصادق
تاكنون با شما با ميل هخصوص صححبت مـى كردم و شما را
 مى كردم. معلوم شدكه شما نبز جــزو آن عبدهُالفاظ هستيل، بندهمنتظر بودم كه در جزو آنعلل ستهٔ مخربايران اين عنوانسازى ولقببازى و لفاظى را علت هفتم خو اهيد شمرد. يـا در آنجا كــه من سن سخن

 شاهد خو اهود آورد كه حالا به ميرزاى مستوفى حضرت عالى خطاب ومرقوم مى شود. آنوقت يكدو لقب داشتيم، حالا هزاران لقب ملك ودولكت ور سلطنت داريم. الفاظ موروثى كفايت كارنكرد (پبرنس)، را از خارجه قرض كرديم.

خحيال مى كرديم كه شما گاهى تسرجمةُ القاب مسا را از سفر انى خارجه شنيده و منفعل شدهايد حالا فهميدم كه همهُ اينها از طرفـوبنده محضاينكه ازقرض شما خلاص شوم بهحضرتمستطابعالىسوهظلنى بوده. مراتب انسانى با الفاظ نيست،شرف بشرىدرالقاب وديعه نشده. هسيو لويد وموسيو روزويلت حتى لقب احتشامالممالكى هـــم ندارند و ملك بسهآن عظمت وملتى را جون فرانسه و آمريكـا اداره ^مىنمايند و فقط در خططاب ورقم يك كلمهٔ (آقاهل بهاسم آنها عــلاوه
 .مى كنتد
هـر كس نطق و تأليفات Tنها را خــوانده صدق اين گَفته را
هى
درروسيه وزراءعالى جاهاست.امير اطور اعليحضرتشاهزاد گان و وليعهد دولت حضرت اشرف اگـر كسى درخططاب ورقم يك كلمه براو بيفزايد مردود است. ازانصاف شما سؤ ال مى كنم همه عريان نزادهايم وهمه دار اراى هــرقدر شوكت وعظمتت والقاب وامتياز شئونــات باشيم بـــازعريان نخو اهيم رفت و زير خالك مدفون نخواه اهيم شد.




 Mr

عفيفان خاندادر . كجا مانده مردان وانگچى مــردانكــار شرن انسانى وطنمـرستى وسلطان دوستى است. هر كــه اين هردو ندارد عــدمس

به ز وجود.

ميرزا عبدالله
درست مىفرمائيل، بنده اينمزنخرفات را دوست ندارم، ولـى


 فرمائيدكه در شنبدن او عجلهُ بنده مافوق دارد.

ميرزا صادق
بهجشُم. حــالا عرض مى كنم. اگَر ايرانى بخو اهد نداند اند حرا اقدامات وطنيرستان ازبيس نمىرود. حرا تخمْترقىما نرويُيده


 غانة خاثنان دولت ازربانكنونهاىه انگليس بيستر درتداول است؟ ا...
 است... واين بنا همان كلمةُ واحدهاى است كه او را (اقانونهميگويند ومانداريم و تا قانون نداريم ملت و دولت و وطن واستقلال در معنى خود نخوالميد داشت.

پس اول بايد يرده از روى اينمسئلهُ بنا بسرداريم و او را بــهـ معرض كشن ومعاو لـه بگذاريــم. درحــل او مجلسها بحينيم، كـابها


ومعتقد باشُمْ كه نحانهُ بىبنا نايايدار است. درمدارسما درس مىدادندكه مصدر اصل كلاماستوبىمقدمه نتبجهمكننيست. اماخودمانبدونتصحيح هصادربهتصحيح مشتغاتو

 جديده انتشار مسىدهيم • يعنى قبل ازاينكه سيل را تا درجـئ اطمبينان بينديم در ميلابب عمارت عاليهو بر ج پإيفل" مى ساريازيم. قبلاز Tنكه قنات كافى جارى كنيم درصحرایى مغان احدات بات با
 ومىنويسيم و وظيفٌُ اينِيك روح ودوقالب را نمىدانيم. ازنـرنگگستان تلگُر اف وراها Tهن اين استعاره مى كنيم و منحير

 درTمدهاند. از آبادى اروپا وبلاد هايتخت دول كه دريكى شش كرور نفوس



است تحصيل معلومات نمائيم. نثط كلمةُكغر ودبن دا براى حفظو جود خود اسلحةُ بيم ووسبلة

Pro

سعادت فوقالعاده ترار دادهايم•
بلى احــداث مدارس، تعهيم معارف، تسطيتح معابـر، شر كتها، ساختن كارنهانهجات، تشويق مشترعين ومبتدعين، معنى حب وطن، وجوب سلطان دوستى وهزار فـروعات ديگِر همه مشتقات يك
 قانون نداريم....نداريم...نداريم. واز آن جهت مقاصدوطن يرستان ورجال غيرتمند ايران نهتنها
 وممتنـع گرديده.



بى شعورىنيست اقلا تضييع اوقات است.
 عيب ماست . عيب مـا با وجود حس و شعور و اقتدار و دانستن و و فهميدن وخامتمأل وخسران و ابتذال و فقدان|ستقلال مولد و آذمعايب

و مصائب عدم اصلا


 به فصول و ترتيب Tورده و آن كلمات بى ناموس وسلطنت وحغظ مذهب وملت قلدوت ظلا اللهى خود رامثيدميل


لكم دينكم" میفرمود.
حالا احياى قلوب مرده و شكفتگى دلهاى افسردهة منكرين را معترفو كافران داخلهرا به اسلامآورده بود. زيرا فقط (پانونه)موجد

منافع انسانى است.
هـرجا منافع انسانى نيست تمدن نيست. هـرججا تمدن نيست وحشت است . هرجا وحشت است سعادت و بركات نيست. در آنجا
 فقر، راحت را زحمت، حريت را اسر عوض نموده كــه ما اسم اين
 در تلفظ از يك كلمه بيش نيست.

ميرزا عبدالله - بلى حالا فهميدمكـه يك كلمةُ شما جيست. واقعاً قـانون كلمة
 نه استقلال سلطنت تأمينات آينده دارد. امـا عجيب اينست كه شما ايان مطلب راطــوردى در صحتبتهاى مغيد طولانى
 مهيب هرج و مرج ايران و مشخروبى بلاد وتغرقـه ومهاجرت عباد از نداشتنقانون است. با اينكه ورايرانكسى نيست كه بداندكه نظم حيرتانگيز بلاد نارجه از بودن قانون وبىنظمى وحشتانگيز ما از نداشتّن قــانون TYY

است. شها دربنباب به معلومات خود مغرور شده ويقين كردهايدكــه حل عقدههاى تنزلايران فقط درنبودن قانون است كه اورا شُماملتفت شده ومثل (اكلومبهج كشف امريكا نمودهايد... ميرزا جعفر خان مشير الدولـه مرحوم هفتاد سال قبل به محمد شاه دوم كتابجة سفيد ورق مجلد نموده تقديمكـريرد. درصفحةُ اولش نوشنهبود قانون.قانون.قانون... امير كبيرمرحــوم دروضـع واجر
 ملت ايران مساعد نشد....
 هبحییك از لـزورم وضع و اجراى قانون بى خبر نماندند. اما بـىاتر ماندند ... قانون نامهُ ميرزا ملكمخحان سىسال است دردست رجالايــران

اسباب مسخره و استهزا است.
 قانون مى گفت وجالس جندين مجالس شوراى ترتيب مسائلوتسهيل وسائل قانون بازىشد ...
 ملكه وسلطانه حضرت اشرف حاجامينالدوله در وجـوب او اصزار نمود، مقبول نشد.... انابكاعظم وعدهاكرد، نويدهاداد، چندينبار مجالس حیدنـــد رنتايج مهمله گرفتند.

يسقانوننامةُ تذكره وقوانين اداره وزارت خارجه كه از آثار
 مُد كه نفعوحسنش محسوس هر بينا و كوراست قانون نيست كه وضـع واجراشله...

اين فـرمايش شما سخن تازه ونوظهور نيست ازايــن عقيده منصرف باشيدكه دردورة امناى دولت ورجال دربار هرروز سخن از وضـعقانون درميان است. سفراى دول بيطرف از وخــامت وسوء مآلل مملكت بــى انـانون هرروز به وزراى ما اعاده كالم عىنمايد
 وابتذال ايران نشد. بنده بازاعتراف خود را مكرر مى كنم كه معايب وطن وطريقهُ اصالح او آنحه فرموديد صحيح است. همينكه بـا اين اين اطلاعات مبسوطه ياازدرون يرده خبرنداريد ياداريد مثل وطنيرستان


ميرزا صادق
بسيار خوب، شما آن نكته نا كَته را بيان فرمائيد. امـسريكاى بنده كه نشد. حالا جنابعالى ازا برای بنده با ذر ع ايران يك صحرا بييهائيل.
 مى گردم، مىجويم، اگَ گوهرى يافلزى بيدا گردم از مــرحمت شما ا- بعدأ به مشيرالدو له يرينيا شهرت يافت (1.1.) pra

بهخرج معلومات خود مصرن مى كنم. يقين ملك محروسى اطلاعات
 نتو انسته كشن نمايد.

ميرزا عبدالله
حشم الان عـرض هى كنم. اما تقرإربنده مئل تقرير شمها سول وساده ويك كلمه نيست. اول كه مى شنويد حكماً مى خحنديد مرا لغو ^ى ينداريد. بعد از



 نشديد توضيح بخخو اهيد تا مقصود بهعمل Tيد.

ميرزاصادق
آقاى من! اينقدر طول سخن هرا
 بلاتعجب مى نو انيد. اينها نه بهحالت بنده و نه به معارف شما شايِسته مىباشد.Tنجه مسىدانيد بغرمائِد. اگگـر مسموع و مقبول است فبها، والا بسىيرده مى گويم كه بى معنى است. ام اس نگغته میدانم كه بی معنى است.

ميرزاعبدالله
ديديـد هنوز نشنيده غيظ نموديد وتكذيب بلا تصور كرديسـد
كه هردو درعوالم ادب ازشخصى مثل شما بد ونابِسنديده است. هحض اينكه شما را به غيظ آورم ازحضرت مستطاب عالـــى اسَتدعا منسى كنم قول خود را پسبگی
 بگوئيد مسنمـع قبول نمايـد.Tنسوقت تغاوت شما و آنان كه از سخنان متَملقين هى بالند وغلطهاى خود را صحتيح واستبداد خود را شرعــى -مى شمارند جهمى شود. اگگر در فكر تحقيقات و تتصيل معلومات و توسيع اطلاعـات


ويسند ونايسندى ميختاريد .

ميوزا صادق
بـهرضاى خدا (》الكلام يجر الكلامه) Aـى شود، سخن را طــول ندهيد. من مسى گويم شما هى گوئيل مستمـع درميان مغبون مـى شوده

 "

ميرزا عبدالله
بلى حینانكه عــرض كردم رجالل در بار ايران قــانون و منافـع riv

مسعودة اورا خوب مىدانند، ولى حقون و حدود يا وضـع قانون رجال جاسر وخاسر وخودسر وظالم وا را مانـعازافعال نكوهيده واقو ال بلد واعمال شنيعهاست.


 اگر وزيرحق مهتر خـود را ندهد بـهدارارالعدالة دعوتش نـايند و در

اداى وجه محقه محكومش كنند. هروقت رجالما ياد هى آورد كه قانون خو اص بهاتمى اورامعيد
 خواهد داشتلرزه براندامسُ مىافتد. قانون توزيـع مناصب را مقيد ومشروط به تح تحصيل علم مى كند كـه هر كس (اسنز) يعنى استحعاق ندارد ترقىنبايد بكند. كسى كــهـ مى خحو اهل يسرش درده سالگى سرتيب نـو جـ و در درسه سالگّى صاحب


 چحگو نهراضى مى شود كه اين اختيار ازاو مسلوب گردد وسالــى ازده تا صدهزار تومان مداخل بازماند. ريكى ازرجال درباد كوبه از مخار جقليان خود يك يكسارد



ايران هعَدراست. اينمرد بیشعور جچگَو زهاضى مى شود كه راهتقلب وتوسط اومسدود گردد. كدام رجال ايران استكه صادود وسالى ازينجاهتاصدهزارتومان مداخل نداردوا گا سال دهيك مداخل خود را به خز انه بدهد. يا اينكه اراضهى را قيمت نموده بدرعيت بغروشندكه تبعةٌ خود صاحب زممين وحامل تـووجهات دولت گـردد. دراين صورت بفرمائيدكدام بـى شعور راضى به وض وضـ

اينقود مىشود.
يا اينكه حضرات روحانى ما كهمىبينند قانون متمم شر ع است
 ريشُ استبداد كنده مسـشود، اجراى احكام
 آنوتت درخانههاشان بسته واستمرار صداى نعلين كم كم گَسستشود. واگــر اين را مىدانند جرا دروضع فــانون كفن نيوشند و بـه اسم تخريب شريعترجاله را نشور انند وشورش انـ بلواني
 هه مىفرمائيد؟
 اجراى قانونراضىبشود كه اوامر شاهانه را اول كابينة وزراء تصا تصديق بعد مجرا گردد. يا انعام سىهز ار تور تومان فلان سيد يافلان Tا فا راوزير كابينه مى گويد بول نيست توقيف شود. نمىدانم از اين بيانات حالى شديدكه علت اصلى بـى بـى نظمى

چحست. 7 سوده باشيد.

مجلسوزراه وا گذارد.
نهوزرایمادست از مداخل
 خود تو جيه مى گذارند. اصلزنكته كه نگغته مانده بود و بنده بهءرض او جسارتنمودم اين را هم بدانيد: اينكه مخرب ايران اغراض شخخصى است افسانهُ هـر انجمن و

 بـىنظمى وزراى مـا را متوحش مى كــرد بهموش مى Tمدند جمـع
 وهيجان اجزاى شورا ناظر نابلد را مسُتبه مىنمود كه اين دفعهراست


صاحب منصب مواجبسرباز رانخورد.
 بگذاريسم مزبله در ميان شهر نباشد . تون حمام
 عمدآتكرار مى كنيد كه آنها بدانند و بشنوند كه دردلر آن
 Tنها روغن اشتعال دل وطنيرستان گردد.

ازاين قبيلمهملاتجندروز جمـعمى شوند مى گويندومى شنوند



وشورباى دنعالوتت مییزند
همانTاقاكــه ازشدت طرفدارى قانون در مجلس هــى مغواست
 فايده به حال ما مترتب نيست. ايران هزارسال است بى اين بازيحهها
 را بهروىTقايان خود بكشيم. خرا افلان فعله بامنهمدوش بايستد، يــا مهتر من ازمسن شكايت الثند ومرا قاضى مجبور وترضبينمايد آنروز بايد دراز كشيد ومردـ TTاجان مرد وهنين روز را نديد.
 جه؟ با مهتر خودم حاضر ديوان عدالت بشوم بعنىجه؟ آقا مىفرمائيد باحس اينرا قبول بكنيم و ابن ملاده بـه گردن
 مىتمد ربـعمخار ج ما راكانىنيست. حالابغرمائيدمن ازهيجحجا نتوا را از كجا هر كنم. كارها بهم بستهاست. Tنها كه جدأ طرفدار قانون هستند نمى خود واخلاف خود مى آورند. مــابنجدوز زندهايــا
 عرضمى كنم؟

ايرانى به اينوضـع معتاد است. نبايد جلد او راعوض كرد.


 واملاك بى بحاب شما حه فايلده خور اهد داشت. محرمانه به شما بگويم حجون اين دفعه شاه در اصالاح اداره و و وضـع قانون مصر است. در(گورسكهه، اميراطور نبكلاى دومتصريحاً
 نيزحضورأ لازم بود آنطور حرف بزنم وگر گنه بهمر گٌ شما ازدرون

كار مخبرم.
اينبار نيز حون مجالس سابفه هيج نتيجه نمىدهد. احدى از رجال راخى نخوا اهدشدكه راه مداخل او مسدود شُودــا فا اينوضع
 (ادرحقمن بهدرد كشىظن بد مبره ه ... اگگ انجها اينطور طرفددارى نكنم فردا نمىتوانم جسامتبيم
 ترك اين خحيال را سدصدمــات و تصدق سالامتى وجود مبارك اقــدس جلوه بدهم.
سالــى شدى يانه. يِين بدانيد تا ايران به دست ايــرانى است فانون نخواهد داشت... جناب ميرزاجطور بعداز اين ديگُر جاى تردبد و شبهه بهنتص معلومات خودتان ماند؟

در ايران مغنن بايد اولوالعزم باشدك خـر
 اولوالهزم وهكيفبشره شمرد. مبكادويزوايون ازبشرهاى عـادى نيست. واشينگتون معرون كــه تاليف قانون اساسى امربكا را مـسىنمود اجزاى معاون او گغتند برایىدُيسجمهورى حقى و امتبازى قرار بده گفت مىدادم و تا خودم

 ديانتTنها اطمبنان ندارم. ازاينجهت شأن اوبايد فتط صدر نشٌينى و امضاى اوامر مجلس ملت باشد. شهرمعروف بايتخت امريكاى متحله پاواشنگتونها به يـاد گار احترام او بهاسم او ناميده مى شود... يقين بدانيد هر كس به ذكرخير اخلان و زند گیى جاويدمعتمد است ار مىتواند كارهاى بزر گت تارينیى بكند.


قائل نبستند.
شمها مقاله خودتان را تغييربدهيد و بنويسيدكه سبب بـنظم
 است وهردو دعا بكنيمكه خدااول رجال ما را بهابمانآورد بعدآنها را طرفدار نظم وترتيب نمايد.
 وملت به تهت ربــاست ملت مقتدر اجنبى بر آبد و ايرانى را مجبور

TMY

تبعيت قانون خود نمايد.

 ششخصاولو العزمبيرونآيل. دستغيبى معاوناوبشودة .. حفيقتاسلام ظهور ندايد. و دجال مغرضين معتول گردد و معنى (اويملاءاللهالارض

ما را فرا گیرد.

ميرزا صادق
خدا رحمت كند به حاج هيرزا عبدالرحيم تبريزى. در مكتوب
 معنى اورا حالا فهميدم. واقعاً درطبيعت ايرانى سر نهو انهته مى باشد كهدر هيِج ملتدنيا نيست... جنابميرزا ازهمهُ اين تفاصيل مشروحئ شما حاصل مستمـع اين شدكه رجال دربار وعلماى ملت نمى خحواهند درايران قــانون وضـع


 صحت ولوث را بهياكى ترجيح بدهد.


اينكه مريض ياملوث مى اخواهد يانمى خو اهلد مسئلهُ ثانوى است. رجال مانمى خواهند دست از مداخل خود بكشند

است اماعلاج مرض ظلم ونساو وسد طرقآدم لخت كردن دزد اير ان فقط قانون است．خواه او را بخو اهند خو اه نخواهند． هسجنابعالى خيال مي كرديد كه بعدازينجاه سال اين رانفهميا．ه بودم كه رجالمانمى خو اهند قانونوخـع شود ونمىدانستم كه استبداد
 خودسرىعلماء وتجاسر وزراء و تخاسر سايرين است．


لوث است نمميل ملوث． هس باكمال افسوس ازاين دقت بيجاى شما عرض مى كنم در
 سخنى افزايد مگر اينكه از نو بزايد．

 （احتى تاتيهمالساعة او ياتيهمزعذاب يومعظيم）، اما اگر باز انرى به اشخاص مغرض و خائن نكرد بعلد اسامى انـى آنها را بُبت دفتر خلود لعنت اخلاف مى كنم．

米米米
 الراجىالى غفران ربهالقيومابن زينالعابدين محمد معصوم حاجنايب
 الاولى ستة عشريومأ سنة ثمان وعشرينو ثلالثمائه بعدالالف علف عند حضور مؤ لفهالكريسم الحاج ميرزا عبدالـرحيم لازال تــوفيقاتهالعميم فــى

تميرخان شورا مركز داغستان، والحمدالتهربالطالمين.
*米米
ازجمله مرحمتمائى كـه حضرت شمسالعارفين والمتمدنين

 وبذيرنتن امتازاتش اجرجميع زحمات بنده مؤلف خواهد بود. ع.م. تبريزى


